Édes Barátom!

Engedje meg Kegyed, hogy fölkeressem eme néhány sorral.

Mellkasom elhivatottságtól dagad. Honunk szegényes literatúráját instruálni vágyom. Bár fejem örökké zúgó és többnyire csábult a sok szerkesztői elfoglaltságtól, a napokban új, zsenge művet irkálok. Költeményemben már hangomat öntudatosan hallattatni kívánom, s jó költők feladatát szeretném ecsetelni. Bár ki vagyok én, hogy mások szerzeményeibe kotnyeleskedjek. Nem is fogják poéticámat méltónak találni irodalmi ódonászok!

Becses válaszát elvárom.

Igaz barátod,

Arany János

Tisztelt Barátom!

Leveleid olvasván érzelmek teljében repdesek. Mi tagadás, én is foglalatoskodom most egy curriculum vitaevel, habár inkább mondanám poéticának. Vélekedéseim megnyilvánulása már programszerűen mutatkozik meg benne. Kritikusok akár testamentumnak is titulálhatják.

Fogadja örök hálám a gyönyörért, melyet munkásságom ékesítésére Kegyed által fordított idő okozott.

Fogadd legszívesb üdvözlésemet!

Rokon érzelmű pályatársa,

Madách Imre