„Hová, hová nem lett? elosont a háztól, El sem búcsuzott, csak a kapufélfától, Híre, hamva eltűnt, elveszett az útja;

Él-e, hal-e már most? a jó Isten tudja.’

Így sopánkodott György álnoksággal telve, Hej pedig hamis volt néki teste-lelke,

A foga fejérit mindjárt kimutatta, Beszédének sorját emígy fordította:

„Neki már világ és törvény szerint vége, Jól tudom, rám nézne földi öröksége:

El is foglalhatnám, elvehetném joggal, Hogyha úgy akarnék bánni a dologgal.

De azt mondaná majd egyik avagy másik, Toldi György az öccse birtokára vágyik.

Lám ni! azt a háztól világra zavarta, Aztán fogta, minden földét elfoglalta.

„Pedig Isten mentsen, hogy így elfoglaljam, S a világ bosszantó rágalmait halljam!

Aztán meg ki áll jót, hogy reám nem törne, S elvett birtokáért öcsém meg nem ölne.

Ezt én nem akarom és nem is tanácsos, Hanem im letészem széked zsámolyához: Hogy ki legméltóbb rá, felséged tudhatja, Királyi adomány-képen annak adja.”

Elmondá Toldi György és hajlonga mélyen; A király kilátta, mi szándéka légyen; Kitalálta szépen a fő gondolatot,

Melyet Toldi György úr szépen elhallgatott: Királyi levelet ohajtott felőle,

Hogy öccsét könnyebben kitudja belőle, Ha netán kegyelmet nyerne idő mulva, És az öröksége után felindulna.

Hidegen mosolygott a felséges király,

S így fogá meg Györgyöt saját szavainál:

„Öcséd örökségét, jól van, elfogadom,

S rá te vagy legméltóbb, tehát néked adom: Olyan feltétellel adom pedig néked,

Hogyha holnap a cseh bajnokot kivégzed. Vár fokára tűzöd a levágott fejet:

Úgy nyered királyi függő pecsétemet.”