Dopisy z Francie (č. 6/1935)

St.Germain,1.října 1935

Drazí,

šťastně a dobře jsem dojela do St.Germain, na nádraží v P. nás čekaly dvě Češky, pak jsme se sešly s drem Kupkou, který nám obstaral zavazadla a ve čtyři hodiny jsme přijely do St.Germain. Bohužel, celou cestu skoro pršelo, v Paříži také, musely jsme si vzít taxíka z nádraží, na které jsme přijely, k nádraží, odkud jedou vlaky do St.Germain. Neviděly jsme tedy z Paříže skoro nic, leda zelené autobusy, moc lidí a budov a moc aut, takže jsme musely každou chvíli stát, když nastala ucpávka ulice. St.Germain také známe jenom v dešti, dnes už je tu však slunečný den. Lyceum je docela hezké, moderní a světlé, právě sedíme v jedné třídě, ve které dělají nějaké Francouzky písemné reparáty, za stolem sedí starší dáma (prý profesorka matematiky, má brýle, drdol a kabát, je jí asi zima) a jsou tu ještě dvě Češky z premiere. Myslíme, že sem nepatříme a čekáme, až si pro nás někdo přijde.- V ložnici jsme od sebe odděleny dřevěnými přepážkami, vprostřed je ulička, od které nás dělí hnědé záclony. V pokojíčku máme skříň, židličku, umývadlo na ruce a na nohy, noční stoleček a moc měkkou postel. V půl desáté jdeme spát, zhasne se a story musíme odhrnout, ve tři čtvrtě na sedm se vstává, v půl osmé se snídá (buď káva nebo kakao, dnes bylo kakao), v půl deváté se jde do školy ( jenom přes dvůr) a dál to ještě nevím. Máme vysokou a štíhlou surveillantku, moc příjemnou a hodnou. Všechny balíky už mám vybalené, přiruční kufřík jsem si nechala ve skříni, oba velké kufry, zabalené do vaku, jsem dala mezi prázdné koše na chodbu, odkud je prý někam odnášejí. Boty, které nosíme, máme v přihrádkách přes noc, ráno, když jdeme na snídani, přezujeme se tam a necháme tam bačkory. Ráno, když vstaneme, dáme peřiny přes židličku před pokojíček a když se vrátíme od snídaně, usteleme si postele a surveillantka je prohlíží.- je tu velký dvůr s volleyballovým a tennisovým hřištěm a všude okolo samé stromy, pod kterými se o přestávkách budeme procházet všechny v růžových pláštích ze sypkoviny, které na první pohled vypadají dost nehezky, ale už jsem si na ně zvykla. My samy jsme ještě ty zástěry nedostaly, čekáme je však každou chvíli.

Seznala jsem , že po cestě se mé jmění značně scvrko, nezbývá mi ani 80 franků. Moc bych Vás tedy prosila, kdybyste mi laskavě nějaké peníze poslali. Ostatně doufám, že jsou už hlavní výdaje za mnou, teď jen ještě zástěry, pak snad nějaké menší školní poplatky.

Vzpomínám, že jste už zase sami, bez tety Mařky, Zachovi již také asi odjeli. Bechyně se připravuje pomalu na zimu, vždyť už je říjen. Tady již sluníčko hodně slabě hřeje, myslím, že tu v zimě bude dost chladno.

Moc pozdravů a pus posílá všem

vaše Hanka