Tisztelt Mesterem, Arany János!

Nagy dologra szántam el magam: verseimet kiadatom, s elé meg fogom írni az Útravaló verseimnek című költeményt. Ezt amolyan összegzésnek szánom, életművem összefoglalásaként. Sokat gondolkodom rajta, hogy mi legyen a központi gondolata. A legjobb megoldás, ha visszautalok benne legnagyobb főművemre, Az ember tragédiájára. Ott is az élet értelmét kerestem, hogy mire való a létezés maga. Bár a vers egésze még nincs meg, de a végét már tudom, amit elküldök Önnek.

„Míg szent eszmékért ember harcol, érez,

Mindebből osztályrész jutand nekem.”

Kérem, véleményezze!

Tisztelettel: Madách Imre

Drága Barátom!

Az ötlete nagyon jó! Én is gondolkodom költői hitvallásom versben való megírásáról. A címe meg is van: Vojtina ars poeticája. Vojtina egy újságíró inasa, aki azt hiszi magáról, hogy jó költő. De ez nem így van. A jó költő a valós látványról ír, de megszépítő tükörben. Igaz alapok nélkül semmi nem lehetséges! Mit gondol Ön erről?

Barátja: Arany János