Kedves Barátom!

Jól megy sorom, itt a tengerentúlon. Az írás kissé nehéz, hisz népies stílusomat itt a nagy népek olvasztótengelyébe, oly kevés inger éri. Ámbátor mégis sikerült írnom műveket, vázlatokat. Ezek közül egyet haza is küldtem. Jaj Istenem, az a szép Kolozsvár! Csak az hiányzik innen nekem. Bizonyára otthon is látszódnak világunkat ért pokoli sebek vérző hegei, amelyek a Nagy Háború után maradtak. Ezen darabomban erre próbálok reflektálni. Kesergés helyett örüljünk, hogy akik megmaradtak, mi még itt vagyunk egymásnak. Építsünk, hogy országunk újra dicső és méltó legyen az elnevezéshez: Haza! Legfőképp pedig tegyünk, hogy ilyen pusztítás soha többet ne söpörjön végig eme tökéletes káoszban, amiben élünk. Drága Barátom! Remélem veled is minden rendben otthon, vigyázz magadra!

Barátod, Tamási Áron

Drága Barátom!

Nagyvilági író cimborám, mérhetetlenül hálás vagyok, hogy velem osztottad meg ambícióidat és legalább ennyire sajnálom, hogy nem találtál rokonlelket, aki megértené munkásságod és gondolataidat az ezelőtt történt borzalmakról. Nekem is hiányzik a régi világ Kolozsvárja, és szívem mélyén annak örülök ,hogy mersze volt a kezednek és lelkednek szólni ezekről. Ezért bátorkodtam leveled olvasása után, utána nézni pályázatra beküldött munkádnak. Vettem a bátorságot mi megszállta lelkemet, tudtodra adni műved jó irányba halad. Hisz kik bírálnak ők is megélték a baljós napokat, evégett tudják értékelni alkotásod.

 Remélem egészséged jól szolgál s boldog vagy az új világban! További sikert és szerencsés életet kíván!

Hűséges barátod és örök tisztelőd: Molnár Jenő