Semmit se mondhatna s adhatna királya, Ami Toldinak ily örömet csinálna,

Pénzért, gazdagságért hej dehogy cserélne: Dárius kincsének még oda sem nézne.

Azért akarta is szépen megköszönni, De a szó nem akart a nyelvére jönni,

A király azonban nem neheztelt érte,

Mert az együgyű szív nyelvén nagyon érte.

És hogy örömében ne maradjon hiány, Hogy beteljék mindaz, amit szíve kiván, Épen mintha álma kezdődnék most elől, Anyját látja jőni a korlátok felől.

Elfelejtett mindent és futott elébe, Kimélve szorítá páncélos ölébe,

Nem szólott egyik sem, nem sírt, nem nevetett, Csak az öreg Bence rítt a hátok megett.

Végre a nagy öröm, mely szivöket nyomta, Mint a terhes fölleg, mérgét kiontotta, Szemökből a zápor bőségesen hullott, Akkor könnyült szívvel Toldiné így szólott:

„Lelkemtől lelkezett gyönyörű magzatom, Csakhogy szép orcádat még egyszer láthatom; Be szép vagy! be nagyon illel leventének!

Isten sem teremtett tégedet egyébnek.”

Miklós pedig monda: „Nem megjövendőltem, Hogy előbb vagy utóbb bajnok lesz belőlem? De nem köszönöm azt magam erejének: Köszönöm az Isten gazdag kegyelmének.

Mármost Toldi Györggyel lakhelyet cserélünk, Ő Nagyfaluba megy, mi pedig itt élünk:

Valaha tán ő is hozzám édesedik;

Ha nem, irígykedjék, míg el nem temetik.”

Így szerette anyját a daliás gyermek, Szívét nem bántá még nyíla szerelemnek; Nem is lőn asszonnyal tartós barátsága, Azután sem lépett soha házasságra.

Rettenetes vitéz támadott belőle, Kalász-módra hullt az ellenség előtte, Védte az erőtlent, a királyt, országot; Csuda-dolgairól írtak krónikákat.