Делови и целине су преузете из *Правописног приручника српскога језика* Милоша Милошевића

ДИКТАТ (употреба зареза у набрајању)

Јовица , Аца, Станимир и Милан отишли су на излет. Обукли су плаве, беле, жуте и црвене мајице.

Знам, били су прави мајстори за пењање, пузање, прескакање, провлачење, упадање, сакривање и подваљивање. Нису ме позвали, знам да су отишли. Остао сам сам. Гледао сам, ћутао, разговарао са собом. На прашњавом путу човек никад није сам. Дуго нисам заспао. Сметало ми је бабино хркање, тестерисање, пиштање, мљацкање, мрмљање...

ДИКТАТ (писање датума)

Фашистичка Немачка напала је Југославију 6. IV 1941. године. Наша земља је коначно ослобођена 15. маја 1945. године. Данас је 22. август 2016. године. Мој деда је рођен 11. 12. 1939. године. Он је био мали дечак за време Другог светског рата. Положили смо цвеће 4. VII 2016. године на споменик страдалим у рату. Важан ми је 1.9. ове године, јер ћу тада почети да учим историју и све о прошлости.

ДИКТАТ (писање Ви, Вас и сл.)

Драги учитељу,

Пишемо Вам из Котора. Скупило се нас дестак. И ми смо добили Ваше писмо са упозорењима. Одмах Вам одговарамо. Прихватамо Ваше савете. Бићемо добри, жалимо што и Ви нисте са нама.

ДИКТАТ (писање речце НЕ)

не видим, невиђен, не дам, не знам, немам, нећу, не волим, не умем, не смем, нећеш, ненаучен, не хтедох, ненаписан, не казах, непостављен, не постављам, не постављам...

ДИКТАТ (велико или мало почетно слово – присвојни придев + именица)

Миланове јабуке, Станимирова књига, београдске улице, дедин кожух, Маријина мајка, професоров поглед, Миличин син, пријатељев друг, лесковачки роштиљ, крагујевачке улице, краљевачки парк...

ДИКТАТ (вишечлана властита имена)

Фрушка гора, Лесковачко поље, Охридско језеро, Средоземно море, Банатско Велико Село, Економска школа у Новом Саду, Основна школа „Јован Поповић“, Мали Пожаревац, Мало Црниће, Велико Црниће...