Térdre esett most a király lábainál

S így kezdette Miklós: „Oh felséges király! Nem vagyok én bajnok, csak egy földönfutó, Hogyan lettem azzá? tudj’ a mindentudó.

Magam sem tudom hogy’, esém gyilkosságba, S elzaklatott bátyám a széles világba:

Én meg idejöttem feladni tettemet,

S várni vagy kegyelmet, vagy büntetésemet.”

Ily bátran beszéle Miklós a királynak, Felnyomá rostélyát acél sisakjának: Halvány is, piros is volt az ábrázatja, Mert bánat és öröm osztozának rajta.

Tetszett a királynak szép fiatal képe, Azért nyájasan ily kérdést tőn elébe:

„Nemdenem a Toldi Lőrinc fia volnál?” Miklós a fejével ráütött e szónál.

Akkor az urakhoz fordult a felséges Király s ekkép tartott hatalmas beszédet:

„Urak! hű vetézim! ide hallgassatok,

Mert nem tréfaság az, amit most hallotok: Toldi György testvére ez a vitéz gyermek,

S György azon van, hogyan ásson ennek vermet, Hogyan zárhatná ki öccsét örökéből,

Hogy’ tagadhatná ki a nemzetségéből.

„Tudom minden csínyát, mert végére jártam; Azért most szemébe mondom neki bátran: Árván maradt öccsét parasztnak nevelte, Mert nagy erőt sejtett benne s irígyelte,

Mert attól félt, hogy a Miklós erős karja Az ő hírét-nevét homályba takarja;

Mert – de’jszen tudja azt az ő gonosz lelke, Öccsét rangja szerint miért nem nevelte.

„Azt is tudom, hogy ő ingerlé a minap,

S úgy talált megütni egy bosszantó inast; Kivallák szolgái, mi módon tartatott

A testvéröccsére embervadászatot.

Nem úgy van, Toldi György? de úgy van! a király Minek volna, ha nem tudná, ki mit csinál?

Egy ilyen testvérre annyi rosszat kenni, Ki csupán magától ennyire bírt menni!”