1861.július 08

Üdvözletem Önt!

Szeretem az Ön munkásságát. Balladái azok, amik leginkább megfogtak. Borongós hangulatom miatt remekül átérzem őket. Ön hogy van? Mit gondol a mostani világról? Hogy érzi magát? Engem rengeteg személyes csalódás és egyéni csapás ért mostanság. Nő bennem a kétsègbeesés. Libeáris felfogásom kezd elhalványulni a népből való kiábrándultságom miatt. Világszemléletemet komorabbá tette a XIX. századi természettudományok új tanításai, legelèbb a determinizmus, melynek fő gondolata az emberi végzet elkerülhetetlensége, a társadalmi haladás nem léte. A tudomány rávezetett a valóságra, romantikus eszméim összeomlottak, ennek ellenére is hinni akarok, ugyanakkor meg is cáfolom ezeket. Megszeretnék írni egy olyan művet, amellyel nem a történelmet akarom megmutatni, hanem különböző eszmerendszereket. Azon gondolkodom, hogy van-e értelme az életnek? Ez a kérdés vetődik fel Goethe Faustjában is. Goethe itt igenlő választ ad, mely szerint a közösségért végzett értelmes munka értelmet ad az életnek. Én ezzel szemben pedig bizonytalan vagyok. Érvényesül-e az eszme a történelemben? A műben erre fogom keresi a választ. Ebben az évben annyi minden történt velem. Januárban részt vettem Nógrád megye Bizottmányának első közgyűlésén; több feladattal is megbíztak. Márciusban Balassagyarmaton kinyomtatták “Politikai hitvallomás” c. választási röplapját, amelyben a 48-as eszmékért szálltam síkra. A röplap központi gondolata a szabadkőművesség, jelszava: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Szintén márciusban megválasztottak a balassagyarmati választókerület országgyűlési képviselőjének. Áprilisban Részt vettem az országgyűlés megnyitásán. Nagy tetszést arató beszédet mondtam az országgyűlésen májusban. Beszédem révén mint politikus országos hírnévre tettem szert. Beszédem megjelent a Magyarország mellékletében. Legutoljára ami történt velem, hogy Beválasztottak a nemzetiségi kérdéssel foglalkozó országgyűlési bizottságba júniusban. Veled ebben az évben mik történtek eddig?