Arany Jánoshoz szól e levél:

*E dőre könyvből is csak úgy Iesz ének. -
Vegyen hát minden, ami illeti
Borágot, rózsát vagy ciprust füzérnek,
Vegyen ha szíve dallal van teli.*

Íme egy részlet legújabb versemből, melyet a verskötetem élére szánok bevezető versként. Eme alkotásomhoz az ihlet temérdek szenvedésemből fakad, nyomorúságos helyzetem inspirálta. Viszont ilyenkor válik hasznomra hivatásom, mely által eme szomorú gondolatokat kifejteni s papirra vetve hasznosítani tudom.

Arany válasza Madáchoz:

Tisztelt költőtársam, leveledre válaszolván megosztanám véled a véleményem. Úgy vélekedem, hogy a költő dolga nem a valóságról és eszmékről írni. Ezt a gondolatot fejtegetem hosszasan ars poeticámban, melynek a megírását Vojtina működése váltotta ki belőlem.

Ismételten Aranyhoz:

A válaszodra reflektálván osztom meg veled a felfedezést, mely szerint az én versem is tartalmaz a tiéidhez hasonló gondolatokat. Eme két sor is bizonyítja:

*Ki gondol a madárra és a fára,*

*Ki a költőre, hogy mi sorsban él?*