Végre szivét Miklós megkeményítette, Szemét anyja őszes hajához értette, Összeszedte magát s fölegyenesedvén, Valahogy erőt vett rínivaló kedvén.

És szólott anyjához következő szókkal:

„Hagyjon fel kegyelmed kicsinyég a csókkal; Szakmány módra van rám mérve minden óra: Jöttem kegyelmedhez búcsuvevő szóra.

„Nem remélem, hogy itt maradásom legyen György miá, kit Isten akárhová tegyen; Végre még gyilkosa lennék, attól félek...

Nem! az sosem leszek – arról nem beszélek, – Hanem annyit mondok: ne busuljon kelmed;

Vesse ki szivéből azt a nagy félelmet:

Nem azért megyek el, hogy vissza ne jőjek; Hiszem a teremtőt, még addig nem öl meg.

„Nagy erőt érezek mind a két karomban, Nem vesztegetem azt szérűn és malomban; Édesapámnak is hallám vitézségét:

Hát csak én gyaláznám meg a nemzetségét?

Felmegyek Budára bajnok katonának, Mutatok valamit ottan a királynak, Olyat, ami nem lesz bátyám szégyenére, Sőt irígység miatt megszakad a lépe.

„Azért szépen kérem, édes anyámasszony, Sohase aggódjék, sohase sirasson;

Aki meg se halt még, minek azt siratni, Mikor a halott sem fog halott maradni...?”

Többet is beszélne még a szülőjének, Ha az ebek alant nem üvöltenének,

De mihelyt ezt hallá, mindjárt észrevette, Hogy imént egy dolgát balgatagul tette.

A kutyák haragját nem egyéb okozta, Hanem hogy a farkast az udvarba hozta; Mármost felugatják ezek a cselédet; Azért csak rövidre fogta a beszédet:

„Nincs időm továbbra hogy maradjak itten, Kegyelmedet pedig áldja meg az Isten;

Áldja meg az Isten ezen a világon:

Még a másikon is, szivemből kivánom.”