**Kontrolný diktát č. 2 - (pravopis, interpunkcia vo vete)**

Pomal**y** som kráčal ulicou v štvrt**i** **B**ratislava-**D**úbravka.

Odrazu som poc**í**t**i**l jemné poklepkanie po plec**i.**

Oc**i**tol som sa zoči-voči mladému mužov**i** s d**i**ktafónom v ruke**.**

**„**Prepáčte**,“** prehovoril**, „**môžete m**i** odpovedať na pár otázok do miestn**y**ch nov**í**n**?“**

M**i**nútu som stál pred d**i**lemou – mám alebo nemám dôverovať neznámemu človekov**i?**

Pes**i**m**i**st**i**cké m**y**šlienk**y** som **v**šak r**ý**chlo odohnal**.**

**„**Samozrejme**,“**  suverénne som prehovor**i**l**.**

Náš rozhovor sa uberal zaujímav**ý**m smerom o spoločensko-h**i**stor**i**ckom v**ý**voj**i** v meste**.**

V**y**jadr**i**l som svoj názor na ochranu h**i**stor**i**ck**ý**ch pamiatok v našom reg**ió**ne**.**

Nepoznám všetk**y,** ale o fontáne na námest**í** viem veľa**.**

Redaktor m**i** nezabudol oznám**i**ť**: „**Článok bude publ**i**kovan**ý** o t**ý**ždeň**.“**

S nadšen**í**m som si potom kúp**i**l p**ä**ť v**ý**tlačko**v** tohto period**i**ka**.**

Moje meno bolo v nov**i**nách na 3**.** strane**,** a tak som sa stal miestno**u** mediálno**u** hviezdo**u.**