Tiszteletes Költő Úr!

Remélem, levelem jó egészségben találja.

Nagyra tartom költői tehetségét, ezért kérem, engedje meg, hogy Önhöz forduljak! Reménytelen szomorúság szorítja szívem jövőm sorsa felől. Verseim találnak majdan dicsőséget s lesznek-e olyanok, akik ezt meghallgatják? Aggódom népem felfogását illetően. Már úgy érzem, felkínáltam mindent e szakmának. Arra jutottam, papírra vetném képzeteimet. Ezzel kapcsolatban kérném segítségét s fordulnék Önhöz bizalommal.

Legőszintébb híve,

Madách Imre

1861.május 2.

Üdvözletem Tisztelt Madách Úr!

Igazán kedves, hogy hogylétem felől érdeklődik!

Ahogy érzékelem, szomorúsága az életből fakad. Írja ki magát! Váltson hát múzsát, hiszen mindig is ott vannak körülöttünk, és nem úgy ismerem, mint aki ne kapna ihletet a valahonnan kapott élet lehetőségeiből.

Én magam ezzel a képzettel azonosulni nem tudok: tele vagyok dallal, érzelmeim mégis elhalványultak.

Tanácsolom, vesse papírra! Én is azt teszem.

Sorstársa,

Arany János

1861. május. 13.