Levél Arany Jánosnak

Kedves barátom, Arany János! Eljött a pont, hogy írjak valamit. Valamit, ami most rólam szólna, talán hitvallás is válik belőle, költői hitvallás. Hirtelen jött az ötlet, gondoltam leírom milyen ellentétek kisérték végig az életemet. Miket értem meg az életemben. Merre jártam, merre nem. Milyen jó dolgokat kaptam az élettől, és milyeneket nem. Hiába bántották bennem sose maradt fullánk. Megbocsátok, amiképp az élet is megfog nekem. Gondoltam belevetem miképpen börtönbe vetettek. Hogy értsék, ezt az emberek példázok madárral és annak dalával. Felismerjék, milyen kapcsolatban lehet e madár és a költő. Megtaláltam az utam, ezt az emberek példázok madárral és annak dalával. Felismerjék, milyen kapcsolatban lehet e madár és a költő. Megtaláltam az utam, ezt is biztos beleírnám. Ebből is tudnak tanulni mások. És mint én, kagyló, tűrtem és tűrtem megvárva a szépet, az igazgyöngyöt. S ha nem lesz már ki hallja dalomat, megmarad a papír és tinta.