Édes Barátom!

Délután, a szokásos Duna- parti andalgásaim közepette azon merengtem, mily régen váltottam már levelet mélyen tisztelt hazafimmal, így mikor hazaértem, azonnal klaviatúrát ragadva bepötyögtem a gondolataimat. Mostanában sok időt töltök a múlton való elmélkedéssel. Azon töprengtem, volt-e vajon kiemelkedő jelentősége földi életemnek, és halálom után marad-e valami lényem ezen részéből az utókor számára. Vagy munkásságom arra ítéltetett, hogy eltűnjön a középszerű költők süllyesztőjében? Érzem, hogy nincs sok időm hátra, ezért szeretnék alkotni valami jelentőset az emberiség számára.

(Ezen a modern ketyerén alig látni a betűket, felháborító!)

Üdvözlettel: Igaz Barátod

 Madách Imre

*Tisztelt Hazafi!*

*Hagyjuk a teketóriát, így levélen keresztül jobban megértjük egymást! A műveid kiválóak és rendkívül eszes gondolatnak tartom, egy újabb műved megalkotását. Munkásságod párját ritkítja, amely lefektette tisztes neved öröklétének alapjait.*

*Isten áldjon, édes jó emberem!*
*Arany János*