Dopisy z Francie – (č.8/1935)

Režim v lyceu.

St.Germain, 19.října 1935

Drazí,

moc a mockrát děkuji za peníze a za dopis.Čekáme tu vždycky psaní s velkou nedočkavostí, když „sudinka“ ( sous-directrice) v poledne a večer rozdává dopisy. Má při tom v ruce zvonek a tím si zjednává ticho, ale je nás tolik moc, že i při nejlepší vůli děláme takový hluk, že nás sudinka sotva překřičí. Nedávno jsme nedostaly k večeři maso a to každý křičel „ on a faim“ až k ohluchnutí. Sudinka se moc rozčilovala, ale druhý den jsme měly báječný oběd, tedy ten křik měl účinek. Jinak je tu jídlo moc dobré a když chceme ještě, stačí zvednout mísu a oni nám přinesou. Nejlépe se máme ve čtvrtek a v neděli, kdy Francouzky odjedou domů skoro všechny a tak dostaneme, co rády a kolik chceme. Míváme obyčejně bramborovou kaši nebo opékané brambůrky a hlávkový salát, kterého jíme strašná kvanta. Tedy to je můj referát o jídle, jak vidíte, nemám se naprosto špatně, ten salám mi raději neposílejte, kdoví, jak by došel, a pak,já celý den nepřijdu do dortoiru a jinam nevím, kam bych jej dala.- Ještě o koupání chcete vědět. Tedy to je tu moc pěkné. Dvakrát týdně se koupu půl hodiny, před nebo po večeři a mohu si napustit tolik vody, až mi přetéká vana.

Na piano už jsem se přihlásila, v úterý budu mít první hodinu. Učitelku mám moc příjemnou, hned říkala, že má Češky ráda a umí mě vyslovit úplně správně, děvčata o ní říkají, že moc dobře učí. Zatím hraji sama každé ráno od čtvrt na osm až do tři čtvrtě.

Učení už máme hodně, nejvíce práce nám dá latina, ale protože máme moc zábavnou profesorku, tak ji děláme docela rády. Na tu výslovnost už jsme si zvykly a také na řeč té kantorky, která se nám zdála moc rychlá. Překládáme teď Vergilia, Georgica, a pak budeme mít Plinia Mladšího. Z matiky už jsme opravovaly domácí úkol, který dostáváme každý týden ( jinak se žádné jinédomácí úkoly nedostávají, z latiny a franštiny také jen jednou týdně), a měla jsem na něm 16 ½, nejlepší známka byla 19 a nejhorší 3. Geometrický příklad se totž musí vypsat celý slovy, podrobný postup, takže to jsem měla nešikovně napsáno.

Jinak jsou tu všechny předměty docela zábavné, zvláště chemické praktikum, máme krásnou laboratoř a všechny pokusy děláme samy, posledně jsme řezaly a ohýbaly sklo. Z franštiny jsme dostaly těžkou úlohu, rozebrat nějaký Voltairův výrok, ale nám dala napsat obsah z Horace. Ve čtvrtek jsme byly se školou v divadle na „Il ne faut jurer de rien“ od Musseta a na „Plaideurs“ od Racina. Byly to dvě docela hezké komedie, ale té druhé jsme málo rozuměly. Teď se už moc těším na neděli, kdy pojedeme do Paříže na recepci. Elena Mendlová měla moc velkou radost, že jsme staré známé, a snažily jsme se rozvzpomenout na všechny studentky Minervy, které známe.

Tisíc pozdravů a pus všem posílá

Vaše Hanka