Mikor aztán Miklós az éhét elverte, Bence a kulacsnak nyakát kitekerte: A kulacs sikoltott és kibuggyant vére Az öreg szolgának a keze fejére.

Ez meg a vörösbort urára köszönte, Néhány kortyot előbb nyelve mellé önte, S míg azt a fiúnak nyujtá jobb kezével, Megtörülte száját inge elejével.

S a bor az öreget jókedvre tüzelve,

Hogy’ kinyilt a szíve! hogy’ megoldott nyelve! Kezdte a beszédet Miklósnak nagyapján, (Ostoros gyerek volt annál néhanapján);

Azután fordítá apjára, anyjára, Györgyre a bátyjára, végre önmagára, S tán a szó belőle, míg a világ, folyna,

Ha Miklós szomorún így nem kezdte volna:

„Haj! be zokon esik most hallgatnom téged! Hagyd el, kérlek, hagyd el e fájós beszédet. Máskor, a tűzhelynél tengerit morzsolva, Ítéletnapig is elhallgattam volna.

Hányszor elbeszélted apám vitézségét!

Majd éjfél vetette minden este végét; Aztán mily sokára tudtam elalunni!

Hajnalig se birtam a szemem lehunyni.

„Ami volt, az nincs már: ami jó volt, elmult; Más pennával írnak; sorsom balra fordult; Gyilkosságba estem, lettem bujdosóvá, Hej, ki tudja, mikor leszek bele jóvá?

De hiszem az Istent, az árvát sem hagyja, Mert azért az árvák gondviselő atyja;

Tán veszett nevemet is lemossa vérem, Mit fejemre költe drága jó testvérem.

„Nem születtem arra, érzem ezt magamban, Hogy itt békamódra káka között lakjam; Nem is teremtőztem béresnek, villásnak, Hogy petrencét hordjak akárki fiának.

Már csak arra várok, hogy bealkonyodjék, A világ mezőrül haza takarodjék,

És akkor nyakamba veszem az országot, Szél sem hoz felétek énrólam ujságot.”