**Převeďte spojení uvozovací věty a přímé řeči na souvětí.**

"Nejdůležitější pro českou malou otevřenou ekonomiku bude vývoj v eurozóně," uvedl finanční analytik. → Finanční analytik uvedl, že nejdůležitější pro českou malou otevřenou ekonomiku bude vývoj v eurozóně.

*Ondra se rozběhl do lesa. Ozýval se hned zprava a hned zleva.* „Máte něco?“ ptal se každou chvíli. → ***Každou chvíli se ptal, zda/jestli něco mají.***

„Ohromné hřiby,“ odpovídala mu Jura se smíchem. → ***Jura mu odpovídala se smíchem, že (mají) ohromné hřiby.***

„A co ty?“ ptala se. → ***Ptala se ho, co (má/našel) on***.

„Jednu lišku a jednu holubinku,“ chlubil se Ondra. → ***Ondra se chlubil, že (našel/má) jednu lišku a jednu holubinku.***

„Lišku tam nech a holubinku zahoď. Máma tě s ní vyhodí,“ varovala ho Jura. → ***Jura ho varovala, že tam má lišku nechat a holubinku zahodit/aby tam lišku necha a holubinku zahodil, že ho s ní máma vyhodí.***

Hana začala trhat květiny, ale zanedlouho ji to unavilo. Obtěžovala ji i natrhaná kytice, a proto ji zahodila. „Kde jsme?“ zeptala se bázlivě. → ***Zeptala se bázlivě, kde jsou.***

„Znám to tu jako své boty,“ uklidňovala ji Jura. → ***Jura ji uklidňovala, že to tu zná jako své boty***. „Ale jestli chceš, tak se vrátíme, a toho houbaře tu necháme,“ navrhovala. → ***(Ale) navrhovala, že jestli (Hana) chce, tak se vrátí, a toho houbaře tam nechají.***

„Ještě kousek,“ rozhodla se Hana. → ***Hana se rozhodla, že (půjde) ještě kousek.*** Za chvíli hlesla: „Mám žízeň.“ → ***Za chvíli hlesla, že má žízeň.***

„Tady není nic k pití. Jenom voda z potoka, a tu pít nemůžeš,“ vysvětlovala Jura. → ***Jura (Haně) vysvětlovala, že tam nic k pití není, jenom voda z potoka, a tu že pít nemůže.***

Ondra z dálky zavolal: „Holkýý!“ Máte něco?“ → ***Ondra z dálky (na holky) zavolal, zda něco mají.***

Jura se svým voláním obrátila na všechny světové strany. Křičela ze všech sil na Ondru, aby ji slyšel: „Honem se vrať! Půjdem už domů!“ → ***Křičela ze všech sil na Ondru, aby ji slyšel, aby se honem vrátil, že už půjdou domů.***

A zavolala znovu, aby se ujistila: „Slyšíš nás?“ → ***A zavolala znovu, aby se ujistila, zda/jestli je slyš.***

Les oněměl. Je ticho.

„Nezabloudí?“ zeptala se Hana a stírala si z čela pot. → ***Hana se zeptala, zda/jesti (Ondra) nezabloudí.***