Pest, 1861

Tisztelt Hazafi!

Miután Kegyed nem keresett föl elutazása előtt, gondoltam leírnám pár sorban mostanában jött gondolataimat. Biztosan ösmeri, Vojtina Mátyást, hisz ki ne ismerné a nagy származású versfaragót. Urának köszönhetően jutottak el versei kocsmákba, ahol természetesen felléphetett. Ezek után vettem a bátorságot, hogy megírjam versemet az Ő nevében, és sikeressége esetén akár folytatás is lehet belőle. A szövegben Én beszélek, amiben megjelenik a szokásos öniróniám.

Becses válaszát elvárom.

Rokon érzelmű társa

Arany János

Pest, 1861

Kedves Barátom!

Mint említettem szabadidő szűkiben nem fogok tudni irományozni Önnek. A vers alapötlete tetszik, viszont Vojtina Mátyás olyan ember, aki engedélyezi az Ő nevében való beszélést?

Távollétem során új rémek ötlöttek agyamba. Mivel foglalkoztat a múlt és a jelen összekapcsolódás és az Ember tragédiája egy igen neves szám lett, gondoltam egy összefoglalást eme jeles műnek.

Várom válaszát és véleményét.

Barátod

Madách Imre