Kedves Barátom!
Végre a sok kézirat után időt veszek hozzád írni. Tudom, nem sok időd van leveleimet olvasni, de nekem van elég, hogy írjak. Azt érzem, amióta nem írtam, verseimben el kell mondani az igazságot, de ez nem szép. Édes barátom, érzem, a költők hazudnak. Nehéz átadni gondolataim és érzéseim, hiszen félek, nem értenék meg mások. Takarjuk csak, s próbáljuk nem megmutatni a kemény valóságot, azonban versemben ezt most megfogalmaztam.
Ölellek, barátod
Arany János

Drága Barátom!

Nagy örömmel tölt el, hogy írtál nekem, s hogy engem tiszteltél meg gondolataiddal. Amit mondasz igaz, s szívemnek hasonlóképp fáj mint tiédnek. Azonban most, hogy kimondtad mi talán minden költőtársunk lelkét nyomja, gondolataim lecsillapodhatnak, más irányba térhetnek. Szeretnék költeményeimnek egy kötetet, melynek fő műve még csak a fejemben él. Eddigi életem összegzésének szánnám, a kötet verseinek gondolatait üzenetként adnám át, s ezzel összegezném, egésszé tenném őket.

Baráti szeretettel

Madách Imre