Dopisy z Francie (č. 3/1935)

Dijon, 13.9.1935

Drazí,

děkuji všem mockrát za dopisy, tetě Mařce, mamce, Míně a Eňovi. Jak vidím, jste už všichni v plném proudu školního roku, kdežto já mám ještě téměř prazdniny. Náš kurs je hlavně pro konversaci, takže těmi čtyřmi hodinami denně je obyčejně naše studium odbyto, k tomu ještě místo vyučování máme často vycházky, takže se rozhodně nepředřeme. M. Marchand nám vypráví o čem může, někdy vyprávíme zase my jemu, nebo hrajeme nějakou slovní hru. Chodí s námi rád ven a dělá to, co my chceme, jen aby se nám tu prý líbilo. Učíme ho také někdy česká slova, ale je na to hrozně neohrabaný, vyslovuje všechno po francouzsku. Prof. Kripner nám zase často vypráví o svých zkušenostech s Francií, s Francouzy a s franštinou a má rozhodně básnické nadání po svém strýci, umí všechno báječně vylíčit. Nedávno nám vyprávěl o tom, jak jednomu českému klukovi chtěli tady na nádraží nějací dva moc horliví úředníci zabavit výbavu, že ji měl mocnovou, a přitom jsme se hodně nasmáli. Je tu snámi také takový malý Slovák Lacko, hrozný uličník, který vždycky mluví o Marchandovi česky, a my se smějěme a Lacko mu pak francouzsky řekne docela něco jiného, když M. chce, aby mu to přeložil. Hoši jsou tu v lyceu stále hlídaní, mají jen jednu hodinu denně vycházky, zkrátka jako v kasárnách. Prof. Kripner říká, že to tu tak musí být, protože francouzští studenti jsou hrozně nespořádaní a potřebují přísné vedení. Je tu několik Francouzů, kteří neudělali maturitu a učí se tu přes prázdniny, ale ti jsou opravdu hrozní uličníci. Hrají na dvoře denně chvilku míčem a skoro pokaždé rozbijí okno a při tom řvou jak lvi. Pak je tu černoch, který se jmenuje Aka, ale ten do lycea jen dochází, M.Marchand se s ním dobře zná a on prý vždycky moc peče s Čechoslováky ( je tu už několik let). My s ním půjdeme v pondělí na exkurzi do továrny na čokoládu.

Jinak tu není nic nového, jen že se tento týden počasí hodně zlepšilo a sluníčko tu někdy pěkně hřeje, ale na noc se často velmi ochladí. Ještě by se tu dalo koupat, ale není tu Lužnice, jen prý nějaký basén a protože tu jsou lidi moc choulostiví, tak se tam už vůbec teď nekoupe. U nás, ve Foyer je koupelna pro všechny, můžeme se koupat kdy chceme, ale jen ve studené vodě, chodíme tam někdy ráno pod sprchu.

Utíká tu strašně rychle čas, ani jsme se nenadáli a je půl měsíce pryč a třicátého už zase pojedeme do St.Germain. Budeme cestovat docela samy až do Paříže, kde na nás bude čekat p.Dr.Kupka s ostatními Češkami a vnější znamení budou české noviny, kterými se budeme hodně ohánět, aby nás poznali. - V minulém dopise jsem Vám zapomněla napsat o kufrech a vaku. Tedy vše brzy došlo v nějakém pořádku, ani na tom není vidět ta dlouhá cesta.

Mimo ty noty a ponožky, o které jsem psala v minulém dopise, nepotřebuji vůbec nic, peněz mám dost, jsou všechny u prof. Kripnera, od kterého si je vybíráme po 10 – 20 frs. Proměnil všechno na franky, odečetl cestu do Dijonu, takže mi nyní zbývá 294.64 frs.

Tisíc pus taťkovi, mamce, tetě Mařce, Míně, babičkám a Eňovi

posílá

Vaše Hanka