St.Germain, 29.listopadu 1935

Začínáme se chystat na vánoce.

Drazí,

moc a moc díků za oba dopisy a moc a moc díků za peníze, jejichž suma je přepychově vysoká. I po zaplacení piana stala jsem se nejbohatším člověkem v sekci, která většinou žije z ruky do úst, jsouc zadlužená po uši. Vždyť i dru Kupkovi zabraňuje nemajetnost, aby ihned odevzdal děvčatům peníze od ministerstva, akdyž se k tomu konečně po měsíci odhodlá, pečlivé přepočítávání centíků nemá konce. Filosofky, které odjížděly na začátku roku domů, by se tam nebyly vůbec dostaly, kdyby se sekce nebyla složila na jejich cestu. Po finanční stránce je tomu u nás tedy zrovna tak, jak tomu bylo ve Francii za Richelieua, o čemž jsme dnes psaly více méně zajímavou kónu z dějepisu za dozoru jedné surveillantky, protože Mlle Guerly stůně už asi týden. Z dosud opravených komposic a jejich výsledků mohu zatím hlásit jen : latina – 10 ( nejlepší je 15 a nevím, kolikátá jsem) a matematika -19 a jsem první. Fysiku jsme psaly v pondělí a doufám, že dobře dopadla, zepěpis píšeme v pondělí a doufám, že dobře dopadne.

Všeobecné těšení na vánoce je už v plném proudu, vždyť tři neděle tu uběhnou jako tři dny. Co se týče mého přání k vánocům, děkuji za něj mockrát, ale obávám se, že žádné nemám. Je těžké si něco vymyslit a k tomu ta hrozná podmínka: nerozbitelnost. Myslím, že bude mnohem praktičtější moci si něco koupit v Paříži, když bych něco viděla, co by se mi líbilo ( nebojím se vůbec, že bych tam něco takového nepotkala).

Důkazy našeho těšení na Paříž by mohly být naše toužebné pohledy, vysílané večer z okének útulného W.C., odkud je uprostřed temnot vidět spoustou světel ozářený obzor-začátek Paříže. Děláme si plány, kdo s kým bude spát-neboť budeme po dvou v pokojíkách, přemýšlíme, kam všude půjdeme a jak si zařídíme Štědrý večer, aby nám bylo co nejveseleji. Možná, že ho budeme slavit v bytě dra Kupky, v kterémžto případě musíme si koupit pohárky a příbory ( jaká prozíravost, že jsem opatřena vidličkou a nožem !), neboť je jich nedostatek, pan doktor jeda a pije vždy sám. Slíbil nám ale, že nám opatří stromeček prostřednictvím nějakého pana továrníka.

Co je s panem presidentem? Překvapila nás tu strašně zpráva, že se vzdal svého úřadu. Asi ho už chudinku unavovalo věčné přijímání vyslanců, podvyslanců, nadvyslanců atd., ne? Je to hrozně divné Československá republika bez presidenta Masaryka. Naše surveillantka v dortoiru říká, že kdyby přijela do Československa, tak by hned poznala pana presidenta a Hradčany, protože je máme všechny vyvěšeny v pokojíku. Já myslím, že pan president Masaryk i Hradčany tu budou viset věčně, u příštích sekondánek, jejich nástupkyň a tak až do konce trvání sekce.

Pan sekundán a slečna oktavánka nechť přijmou mé blahopřání k čtvrtletnímu úspěchu.

Tisíc a jednu pusu Všem

posílá

Vaše Hanka