Madách Imre írótársamhoz!

Hozzád írom e levelem, ki már ilyen fiatalon oly sok müvet írt. Olvastam, mind a Lantvirágok, mind a Vadrózsád címü alkotásod. Felkeltetted bennem e vágyat, mi már oly rég óta ég bennem.

Ki volt tanárod, hol tanultad ezt? Hiszen ily müveket nem mindenki ír. Iskolában tanultad tán? Vagy ezt ott nem is tanítják? Imre, írótársam néked ezt a természet adja, de én úgy gondolom ezt a dolgot soha, senki meg nem zavarhatja. Író csak az lehet, aki tudását emberek ezreinek mutatja meg. Az emberiség oly elfoglalt, hogy ezeket a csodákat fel nem fogja. Olvassák, de mit? Kevés az, aki te csillogó soraid elismeri. Ezek a gondolatok, melyek már rég a fejemben jártak, meg kell osszam veled írótársam. Mily dolgokat én nem úgy tennék, tedd hát úgy hogy kell, ragyogjanak szemeid, folytasd ezt büszkén s dicsöséggel.

Arany János

Arany János barátom levelére

Megtisztelö ez a pár sor számomra barátom, ez nagy jutalom, s elismerés valóban nagy dolog. Szintúgy, mint te, én is olvastam már te költeményeidböl. A rab gólya, A rodostói temetö, A falusi mulatság, s még sorolhatnám gyönyörü verseid. Kérded, hogy tanultam-e? Egyszerü gyermekként, bánatomban a könyvekben leltem örömömet. Tán ebböl e nagy lelkesedésem hü munkám felé. Írtam én már oly müveket, melyeket beadtam pályázatra, díjat nem nyertem, de mégis te hü barátom munkásságom elismered. Ennél nagyobb örömöt s boldogságot eddig nem éreztem, hisz te, már az irodalom jelentös alakjaként ily módon üdvözölsz. Rátaláltam egy kincsre, mi szebb, mint bármi. Nálad jobb barátot nem remélhettem volna soha e világon, már büszkén s dicsöséggel írom tovább müveim, olyan ember inspirálta müveket mint Te János.

Madách Imre