**Určete počet vět v následujících souvětích.**

Chystám se zaznamenat jedno období svého života, které vypadá jako krátké intermezzo, ale které mám ve vzpomínkách dost hluboko zaryté.

Zaútočila na mě tenkrát taková přesila nových vjemů, že mi dodnes plavou někde u dna paměti jako dlouhověké rybky a možná by se měly vylovit.

Chystám se na ten výlov dlouho, jenže s nedůvěrou, ale tu mám vždycky, než chytím něco, co se zatřpytí.

Cesta se rozšířila, a co bylo přede mnou na zemi, listí, větvičky, štěrk, stopy pneumatik traktoru, bylo blíž a chtělo se mi vzít to do ruky nebo si na to sáhnout.

Já táhnu za voj vozík, takový malý žebřiňáček s menšími koly vpředu a většími vzadu, a dědeček kráčí vedle mě a dělá se svou holí cviky.

Napojili jsme se na rytmus města a jeho panoptikálních postaviček, sami se stávajíce takovými postavičkami, které jako zakuklení motýli čekali na své jaro a novou cestu.

Bob vděčně odešel od koňské hlavy a bázlivě se usmívaje opatrně se pohyboval podél boku zvířete.

Ve čtvrt na sedm ráno přišel Simon do mého pokoje, překvapen, že už jsem vzhůru.

Jednou v noci se chlapec probudil, zasažen intenzitou toho, co se mu právě zdálo.