**Konášová, Lucie: Dobrá čtvrť, s. 189, 190. Práh 2005.**

Čtvrtá A má za sebou první zkoušku na předtančení a pomalu se připravuje na normální školní den. Bára si přehrává na saxofonu pár náročnějších pasáží, Karel se pošťuchuje s Adamem, Zuzana s Michalem si vaří v konvici ranní čaj, Niki si u otevřeného okna ještě upravuje **humpolácky** nalíčené řasy. Dveře se rozletí a do třídy doslova vrazí Svobodová. Vyčerpaná, vynervovaná, plná zoufalé **zášti** sjede třídu ledovým pohledem: „Na místa! Neslyšeli jste zvonění? Ráčku! Zgafasová, nechte si ty cukrbliky po škole!“ nerudně křikne a rovnou sáhne do košíku pro obálky s testem: „Vyberte mobily, Kubato. A rozdejte ty obálky!“ hodí Svobodová obálky Káje. Od okna skupina A, B, C, D!“

Je to jak mrazivá sprška. Studenti se po sobě **vyděšeně** otáčejí – tohle nikdo nečekal. Vždyť už je půlka ledna, klasifikace je skoro hotová. Matematická premiantka Bára, vybízena významnými pohledy svých spolužáků, se zvedá v lavici: „Paní profesorko, my jsme s ničím nepočítali ..., vždyť jste minule říkala, že už je uzavřená klasifikace.“

Věčně vykulená Klára se přidá: „To je ňáký ujetý. Dyť jsme měli ráno první nácvik na předtančení.“

Ale profesorka je neoblomná: „Předtančení je vaše soukromá **věc** a výuka se jí nebude podřizovat! Kdo se nepodepíše, automaticky zinkasuje nedostatečnou. Tak prosím, můžete začít!“

Svobodová se otočí k oknu a snaží se zachovat klid. Čelo se jí rosí potem, ruce se jí chvějí jak v zimnici. Jak dlouho to asi trvá, než se člověk psychicky zhroutí? A jak to vypadá? Nešťastná profesorka si přitiskne na ústa kapesník. Pohlcená záchvatem úzkosti na chvíli úplně přestane **vnímat** okolí. Vzpamatuje ji až podivné napjaté ticho, které neruší šustění papírů, škrábání propisek ani tiché vzdechy nad zapeklitými vzorci.

1. **Stručně charakterizujte profesorku Svobodovou:**
2. **Tučně označená slova nahraďte synonymy:**

Humpolácky zášť

Vyděšeně věc

Neoblomná vnímat

1. Najděte v textu přirovnání:
2. Jak se zachovali studenti? Psali test?

Nad vchodem bývalé Svačinky září obrovský nápis SPEEDY JOHN. Už žádné chlebíčky se šunkou, žádní zmrzlinový obříci, ale nefalšovaný fastfood, dokonce s anglickým názvem. Před vchodem stojí dav hostů a věrných zákazníků z řad studentů, všichni čekají, kdy děda Opelík přestřihne mašli a otevře dveře do kořán. Heřman Opelík vítá svého společníka, který se polichoceně brání: „Snad nečekáte na mně, pane Opelíku?“

„Samozřejmně, čekáme jenom na vás! Prosím!“ podává děda Koreňovy nůžky. Šmik-šmik a nová éra rychlého stravování může začít.

1. V předchozím odstavci jsem vám schovala 5 chyb, najděte je a **odůvodněte** správný pravopis:
2. U podtrženého souvětí určete:
3. Počet HV
4. Počet VV, jejich druh