Dopisy z Francie (č. 5/1935)

Dijon, 27.září 1935

Drazí,

nejdříve tisíckrát děkuji mamce za oba dopisy (z 18/9 a z 23/9) i za zásilku. Punčochy přišly v pořádku, jen čokoládu a bonbony někdo po cestě vyjedl, přišly jenom zbytky.

My jsme už včera skončili kurs, M.Marchand odjel do Paříže, pak pojede domů ( není z Dijonu), dr. Kripner měl včera svatbu a odjel do Švýcar na čtyři dni, vrátí se v neděli večer, v pondělí ráno přijde do Foyer, aby nám obstaral zavazadla a spropitné pro domovníka, půjde s námi na nádraží a v 10 hodin 22 minut odjíždíme. V Paříži budeme asi ve 2 hodiny odpoledne, kdežto dr.Kupka s ostatními Češkami tam bude již o hodinu dříve. Přijedou však na jiné nádraží, takže se může stát, že pro nás přijde na naše nádraží trochu později, budeme tedy tak dlouho čekat na nádraží, až pro nás přijde, minout se však rozhodně nemůžeme, o to nemějte strach.

Protože už dnes nemáme školu, dala jsem se do pakování, vše mám připraveno, v neděli odpoledne složím jen šatstvo. Špinavé prádlo jsem dala do aktovky, kterou strčím do vaku. Od praní bych tu byla musela zvlášť platit, tedy jsem si vše jen trochu zaprala v umyvadle a vezu to do St.Germain.

Tento poslední týden tu bylo moc pěkné počasí, chodili jsme hodně na procházky. Byli jsme v Terrotce, továrně na motocykly, pak v tabákové továrně a v úterý jsme si vyjeli na celý den do Beaunu. Je tam ohromný vinný sklep, prý asi tak velký jako Place Darcy, t.j.dvě bechyňská náměstí.

Sám majitel toho sklepu nás prováděl, nakonec nám každému nalil sklenku bílého vína na ochutnání. Procházeli jsme plnou hodinu mezi spoustami lahví, nejstarší víno tam bylo z r. 1875.

Odpoledne jsme se byli podívat ve staré klášterní nemocnici, kde lidé leželi úplně v kostele, na starobylých dřevěných postelích s červenými záclonami. Ten klášter vystavěl nějaký bohatý pán v 15.století a svěřil mu moc vinic jen s tou podmínkou, že výtěžek z nich připadne na nemocné z okolí Beaunu. Pak jsme byli v malé perníkárně, kde pí Kripnerová koupila dvě karbice biscuitů a jednu nám celou rozdala. Večer asi v šest hodin jsme se vrátili vlakem do Dijonu. Ve středu jsme byli na poslední exkursi, v továrně na umělý led. Bylo to moc zajímavé, jak rychle dovedou vyrobit velikou kru ledu. Byli jsme i v síních, kde se uchovávají vejce, maso, mléko a sýry ve studenu, aby se nezkazily. V některých sálech bylo až -10 st.C. Prováděl nás řiditel té ledárny, ukázal nám zmrzlé maso až z Číny a ovčí mozek z Austrálie. Nakonec jsme byli pohoštěni zmrzlinou a moc srdečně se s námi ten p.řiditel rozloučil. - Ve čtvrtek jsme se byly (my čtyři děvčata s pí. Baunichon) podívat na svatbě dra K. Byla docela krátká a skromná, u vedlejšího oltáře. Když už jsme chtěly odejít, přišla jiná svatba, s mnoha drůžičkami a s bílou nevěstou s dlouhým závojem. Trvala celou hodinu a bylo při tom moc ceremonií. Všichni svatebčané (na příklad) šli políbit křížek, který kněz po každé hubičce otřel ubrouskem, kostelník nastavil kalich a každy musel dát nějaké peníze, zkrátka bylo to úplně směšné.

Dnešek, zítřek a pozítřek můžeme ještě věnovat prohlídkám Dijonu, budeme chodit hlavně na okraji města, protože okolí ještě neznáme. Těšíme se už všechny na St.Germain a také hodně na Paříž, ačkoliv pochybuji, že za tu chvilku, co se tam zdržíme, něco z ní uvidíme. Cesta bude asi dosti drahá, na sto franků, protože musíme platit plné jízdné, když jsme jen čtyři. Hoši, keří jedou do Nimes, platí jen polovinu. Pojedou také sami až do Lyonu, kde se spojí s drem Sovou.

Ten „Soumrak lidstva“, který se Vám ztratil, má půjčený Meda Honců z naší třídy , říkala jsem Míně, že jí tu knihu dá. Napsala bych jí případně, aby jí Míňa nemusela o ni říkat.

Panu sekundánovi gratuluji k titulu pokladníka sportovního odboru a přeji mu mnoho štěstí v jeho nové činnosti.

Tisíce pus taťkovi, mamce, tetě Mařce, babičce prachatické i bechyňské, Míně a Eňovi

posílá Hanka

Pozdravy a poručení Zachovům, jsou-li ještě v Bechyni.