**Mester!**

Alázattal esedezem önnek, hogy legyen szíves **segíteni**, egy költemény megírásában! Szeretnék írni, egy verset, melyben a saját élettörténetemet letudnám írni, vagy legalább is, hogy megtudjam mutatni az embereknek, azt, hogy, hogy éreztem ezidáig mindvégig! Segítségkérésemmel azért merek Önhöz fordulni, mert **Az ember tragédiája című művem gondozásában is segített**.

Válaszát előre is köszönöm, tisztelettel:

 *Madách Imre*

**Kedves Tanítványom!**

Segélykiáltásodat örömmel veszem **(ne gondolj rosszra)**! Bár **nem kedvelem** az ilyen *„élettörténetet lezáró”* verseket, de téged nagyon kedveltelek és ezért segítek neked! Mi lenne, ha valahogy felvezetnéd a versed? Például, azzal, hogy eddig mit éltél meg, sokat vagy keveset. Aztán azt, hogy ez, hogy ért téged, örültél-e neki vagy sem!

 Kérlek, **te is segíts nekem**! Írtam, hogy nem kedvelem az ilyen verseket, de szó mi szó, nekem is **kéne** írnom egyet, írj nekem ötleteket, és a munkádhoz sok szerencsét kívánok!

 *Arany János*