Madách Imre levele:

Drága egyetlen Aranyom!

Azért ütöm most eme klaviatúrát,
Hogy megosszam veled lelkem búját.
Szívemet ostromolja bánat vihara,
Testemet már csak e pohár bor nyugtatja…
Légy szabadítóm, megmentőm
E sötét jelenből!

Leírom neked mosta’
mit érzek oly régóta,
Mely aortapumpámat nyomasztja.

Mielőtt letészem a tasztatúrát,
Versbe szedtem műveim sorát.

Csatolám tehát művemet,
Szánd rám néhány percedet,
Mely nékem olyan drága,
Mint madárnak a párja!

Arany János levele:

Drága Madaram!

Elolvastam vészjósló művedet,
Mely engem is a tettek mezejére repített.

Válaszom tán eme műben megleléd,
Mely pillanatnyi érzelmeimet tükrözé.

Bár művem nem fejezé ki e csodálatra méltó világot,
Mint gondolatébresztő észjárásod.

Ha már úgyse ért meg minket e világ,
Nincs más hátra, vár minket e pohár!