Alsó-Sztregován november 5-én. 1861.

 Tisztelt Barátom! Felbecsülhetetlen baráti indulatodba vetett hittel és bizalommal arra kérlek, szakíts néhány becses órát számomra, légy kész megítélni engemet. Levelembe zárva küldök egy fél-kész irományt, jegyzeteimmel öszvevonúlva. Az Útravalót a Költemények-be szánom, de tudnom kell, reménylem méltánylasz: ínyedre való-e? Ösmersz: nekem hiúságom középszerűt nem vetni a publicum elé. Legőszintébb tisztelettel

Madách Imre.

Pest, november 11-én.

Barátom! Mily kedvemre való ez! Poétikádra felel poétikám. Mit ér a szerzemény publicum nélkül, mely önmagába azt bévonva az értelem fényét vetíti reá? S mit ér az alkotó, ha nem kagylóként termi ki magából, mint gyöngyöt –daczára percnyi kétkedésnek- önnön művét, s magát? Küldöm Vojtinám: ama frantzia irány, melly tsip-tsup tényekért, holmi naturalis képekért feláldozza a gondolat szépségét, íratta meg velem. Mert minden igaz költő eszményít, ellenben a pór szűrében visító malacával.

Igaz barátod

Arany János.