Barátom!

A sok bujdosás és az ország helyzete nagyon megviselt, betegeskedem. A halál ízét érzem néha és elgondolkozom: a költészetem mennyit ér? A rosszból szeretnék csodát alkotni, akár a kagyló, mikor egy porszemből gyöngyöt varázsol. A verseim sikere számomra sokat ér, de keserűség kísért hisz engem, mint költőt senki nem kérd de ez nem fontos csak az, hogy örömöt adok. Erőt kapok, hogy én a boldogság része lehetek.

Madách Imre

Kedves Imre!

Mostanság elég rossz a hangulatom, de elkezdtem írni és van új ötletem a következő versemhez. Nem tudom, milyen hangvételű lesz, hisz tudod soha nem szerettem az erős gondolatokat hangoztatni. Mit szólsz barátom, hogy a hont ordítva szeretik? A te kagylós hasonlatod nagyon tetszett. Tökéletes, bár minden költő verseiben van elferdített igazság. Egy jó költő a valóságból az általában igazat írja. Meg kell ragadni a hétköznapok árnyékát és azt színessé tenni. Illetve miért a régről hallani mindenhol? A jelenvalóknak kell írnunk a jelenben…

Arany János