Kedves Szalontai Nótárius Uram!

Tragédián s költészeten vala végig tekintetem, s ha pennát tartok, a lelkesülés mint ár elragad. Összegezném is azt, de úgy látom, hogy ez kissé több időt vesz igénybe. Távol áll tőlem szórakozott hanyagsággal odavetni egy-két száraz mondatot. Költészet - mint élet, folyamatos okulás, de kiben erő s tudás lakik, szónokolni fog, vés vagy dalol. Mihelyt jön a kritika, nem éppen azok közé tartozom, akik a fülöket bedugják. Téged kérdezlek költőtársam, hisz lelked oly rokon velem, mi tesz egy poétát igazivá?

Fogadd legszívesb üdvözlésemet!

Barátod

Madách Imre

Édes Barátom!

Bizton merném föl tenni, egynehány alkotásom nekem se elég jó. De kinek ez a sorsa, a költészet, otthon leli magát bárhol, csak pergamen és penna kell. Vannak költők, kik nagyra vágyva hiúak és kevélyek, s több a hír-név, mint érdem. S kit hazugságok köde leng körül, az harcok nélkül, a győző-igazság bajnoka. Isten áldjon, édes jó emberem!

Barátja és pályatársa

Arany János