Drága Arany!

Tegnap láttam a face-n, hogy valaki megosztott egy képet, rajta egy kagylóval, benne egy gyönggyel és drága költő társam, megláttam benne az életünket. Úgy, ahogy a kagyló is neveli a gyöngyöt, mi is írogatjuk verseink. Az olvasó becsüli az irományunk, de a költőt nem látja, ahogy a gyöngyöt viselő hölgyet sem izgatja a kagyló. Kérlek véleményezd eddigi munkámat.Válaszodat türelmetlenül várom, remélem, hamarabb visszaírsz, mint az utóbbi kézíratom után… Lescreeneltem a képet, soraimmal együtt ppt-ben csatolom.

Imre

Imikém!

Jó lesz. A téma megvan, írj hozzá még pár versszakot és oké. Megnéztem a képet, szép. Nézd meg ezt, hátha motivál:

„Győzz meg,hogy ami látszik, az való:

Akkor neved költő lesz, nem csaló…”

Várom költeményed következő gondolatait.

János bátyád