Kedves Barátom! Alsósztregova, 1860. november 22.

Köszönöm becses levelét, jegyzeteit. Örvendek észrevételeinek, s kérem, cselekedjék, ahogy jónak látja. Hála tölt el, hogy ily sokat foglalkozik ügyemmel.

Tisztelt Bátyám, minap azon gondolkodám, van-e értelme az írásnak, ha értő olvasókra nem találand? Nékem feloldást jelent az a gyönyör, mit mi költészetnek nevezünk. De elegendő mindez? Reménylem, műveim által hathatok az emberekre.

Ez ihlette művemet is, az Útravaló verseimmelt. Öröm töltene el, ha egy pillantást vetnél rá, Barátom. Levelemmel küldöm.

Fogadja legszívesb üdvözlésemet!

Tisztelő és szerető híved,

Madách Imre

Édes Barátom! Pest, 1860. december 10.

Hogy észrevételimmel adózhatok Kegyednek legújabb verséről, zengőn mutatja a belém vetett bizalmat, ami szívemnek igen jóleső. Megértem kétségidet, mikben mi, kik tollat ragadánk, mind osztozunk éltünk folytán. Öröm nékem Öcsém, hogy az alkotásban megtalálád örömöd! Küldém neked gondolatim kusza megnyilvánulásit, értő figyelmed elé ajánlva.

Isten áldjon, édes jó emberem! Fogadd ölelésem!

Arany János