Hön szeretett Barátom!

Nagy boldogsággal tölt el, hogy müvemet bejelentetted a Társaságba s te magad olvasol belöle fel! Kérlek nevemet ne hozd napvilágra addig, ugyanis nem ez a lényeg, hanem maga az alkotás! Másrészt majd a felolvasás után döntsük el a kiadás részleteit.

A javítások kapcsolatán, nagyon örülök, hogy foglalkozol azzal, hogy minél tökéletes légyen, a problematika az, hogy ÉN vagyok a szerzö! A nyelvtani hibák észrevételét becsülöm illetve törekedek javításukon, de légy oly szives s történeti ill. nyelvezeti észrevételid hanyagold. Ezeknek az írását bízd rám ugyanis e mü akkor éren többet, ha ugy marad mint szerzöje elképzelte! Másoccor ha ilyen átirások hajtál végre, az emberek soksága hinné, hogy te írtad, s utoljára pedig az iro társak mit szólalának, hogy én, Madách, egy regényt se bírá teljességében égyedül megirni, hogy mondtam, örülök a segíteni akarásdon, de csak a hibák észrevételít fogadám el!

Várom a felolvasás végít!

Kedves Barátod,

Madách Imre