λόγως ἐκκόστος

τὸς μοναχὸς τοῦ ὁ Θεός ὁρίζει. Μή ὁμνέστε τὸν οὐρανόν, μήτε ἀλλο τίποτες; τὸν οὐρανόν μᾶς λέγει νὰ μὴν ὁμνύωμεν, μήτε τὴν γῆν, μήτε τὸ κεφάλι μας, ὅπου εἶναι ποιήματα τοῦ Θεοῦ, πάσον μᾶλλον νὰ μὴν ὁμνύωμεν τὸν Θεὸν αὐτὸν; Κατὰ ἀλήθειαν εὐλογημένοι Χριστιανοὶ, φονεῖς τῆς φυσῆς του εἶναι ἐκεῖνος ὅστοι ὁμνύει καὶ ὅπου δυναστεύει ἄλλον νὰ ὁμόσπο

διότι μὴ διὰ τοῦτο ἔγενεν ἡ Ἐσκαλησία, διὰ νὰ ὁμνύωμεν ἤμες; ὁμ. ἀλλὰ διὰ νὰ εὐχομέσθεν τοὺς ἐξωθοῦμεν, μᾶς, νὰ πορικαλοῦμεν τὸν Θεὸν διὰ τὰ παλαιότατα μας. Διὰ τοῦτο τὴν ἔκαμαν τὴν Ἐσκαλησίαν ἢ μὴ τὸ ὄνομα Ἐναγγέλων διὰ αὐτὸ τὸ ἐκαμαν, διὰ νὰ ὁμνύωμεν ἤμες ἢ ἐκκλησίαν ἢ ἀλήθειαν; ὁμ. ἢ μή δι’ αὐτὸ εἴρειν, διὰ νὰ ὁμόωμεν πῶς λέγει νὰ κά

μινωμεν, ἢν δέλουμεν νὰ σωθοῦμεν ἢ σωθοῦμεν αὐτὸ τὸ χαῖτι ὅπου βαστάζει συνδρομει καὶ ὁμνεῖς νὰ ἰδῆς τὶ λέ
gει ὁ Χριστὸς; λέγεις σὲ νὰ ὁμόσποτε σου ἐκκλησία ἢ ἀλήθειαν; ὁμ. δὲν λέγει τίποτε οὔλα μάλιστα ὁ
tὶ κόλασαν τῆς φυσῆς του ἔχει ἐκεῖ

νος ὅστοι ὁμνεῖς, καὶ ὅστες παρακα

νεὶ ἄλλον νὰ ὁμόσπο καὶ ἐὰν ὁ Χριστὸς!!

Βίος καὶ πολιτεία του Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ, μεταφρασθεῖσα εἰς τὴν Κοινήν Γλώσσαν τοῦ Τοῦτον Μεταφρασθεὶς εἰς Τοῦ Στουδίτου.

ΛΟΓΟΣ Κ.

Επιδεξάμενοι τι εἶναι, εὐλογημένοι Χριστιανοὶ, τὸ χέρι τῶν ξωγράφων, καὶ ἐπιπήδειοι εἶναι νὰ μι

μηθῇ τὴν ἀλήθειαν, καὶ νὰ παραστῇ

σι ψανετὰ σημεία τῶν πραγμάτων.

'Επιδεξιότερος δὲ εἶναι ὁ λόγος καὶ ἐπιτηδεύστερος, καὶ φανερώτερος δῦ

ναιται νὰ δεῖξῃ τὸ πράγμα, παρὰ τὴν

ξωγραφίαν ὅτι ὁ λόγος παρακα

νεὶ τὴν ψυχὴν πρὸς ἀγαθοτοίην, καὶ
μήμησιν τῶν καλῶν ἀνθρώπων, κάλλιον ἀπό τὴν ἔως ἐξηγείσαν τὴν ἀφύσην.
"Ολοι δὲ τῶν ἁγίων καὶ τῶν παλαιῶν ἀνθρώπων ὁ λόγος καὶ οἱ διηγήσεις δύνανται νὰ σύρουν τὴν ψυχὴν τοῦ ἁγίου εἰς ἀρετὴν, καὶ εἰς ἁγάτην τοῦ καλοῦ" ἀλλὰ δὴ καὶ ἡ τοῦ Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου τοῦ Θεσμοτοργοῦ ὁ λόγος καὶ ἡ διήγησις περισσότερον δύνανται νὰ παράσκεψον σοντὸν ἀνθρόπων πρὸς τὴν καλοῦννην, ὅταν καὶ περισσότερην εὐφροσύνην καὶ χαράν ἔχει ὁ λόγος του, ὅταν καὶ ἡ διήγησις τοῦ ἄλογος καὶ τῆς γαλαξίας εἶναι καὶ εἰς τὸν λέγοντα, καὶ εἰς τὸν ἀκούοντα μετὰ πάσης προσωπικῆς.
Τοῦτο λοιπὸν τοῦ Ἀγίου τὰ ἔργα καὶ τὰ πράξεις βούλημα νὰ διηγηθῶ, εὐλογημένου Χριστιανοῦ, καὶ παρακαλῶ τὴν αὐθεντήν, σας, ἀκούσατε μετὰ πάσης προσωπικῆς.
Εἰς τῆς Ἀνατολῆς τὸ μέρος, καστρὸν εἶναι ὑπὸ ἐλέγετο Πάταρα; περιέχεται δὲ τὸ κάστρον αὐτὸ ἀπὸ τὸν Σουφρονίον τῆς Ακρίδας ἀπ’ αὐτὸ λοιπὸν τὸ κάστρον ἦτο ο Θαμιαστός καὶ μὲ γας Νικάλας, ἔχει δὲ καὶ γονεῖς ἐν σεβηίς καὶ Χριστιανοῦ, καὶ μήτη πολλὰ πλουσίως, νὰ ἑπιφανεῖται ταίς τὸν πλουτὸν, μήτη πολλὰ ποτὸ χοῦ, νὰ καταφεύγονται ἀπὸ δολοῦς, ἀλλ’ ὑπὰ τὸν ἀρχητὸν τους καὶ διὰ λόγον τους καὶ διὰ τῶν πατέχους ὑπὸ ἐξηγεῖται τοιοῦτοι δὲ ἦτον εἰς τὴν ἀρετὴν κατὰ πῶς τους ἐδείχθηκεν ὁ νῦς τοῦς, διότι καὶ ο Ἐκθέτης ἦτον ὑπὲρ. Ἐν τοῖς καρποῦ τὸ δὲνδρων γνωσθήσεται ἡγονα ἀπὸ τοῦ καρποῦ νὰ καταλάβηται καὶ τὸ δὲνδρων. Πρῶτος δὲ καὶ ὅστερας ὑδὸς αὐτὸς μόνος ἦτον, διότι μήτη πρὸ
ερεύς, καὶ πολλοίς λυπημένοις θέλει παραγγείλει καὶ πολλάς ψυχὰς θέλει ὑπάγει εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, κατὰ τῶς τὸ ἐδείξε καὶ μοναχὸς τοῦ ὁ Ἅγιος καὶ ἀλλήλουσεν ὁ λόγος τοῦ Ἀρχιμερέως ἐκείνου.

'Αφ' ὦ τοῦ λοιπὸν ἔγεινεν ἱερεύς οὐσια ἁγιάται καὶ καλωσύνια ἐκαίμ, τις λόγος ἀνθρώπων νὰ τὰς δημηγηθῆ; τὴν ἀγνωσίαν ὅπου οἶχε, τὴν νὴ στείλει, τὴν ἐγκρατίαν, ταῖς προσευχὰς ὅπου ἔκαμε, ποῖτε νὰ τὰς εἰπτ; δόμως καὶ ὁ θεὸς τοῦ Νικόλαος ὁ Ἀρχιμερής, βλέποντος τὸν ἐναρετοῦν καὶ μέγαν εἰς τὴν ἁρετήν, καὶ θελῶν νὰ ὑπάγῃ νὰ προσκυνῆσῃ εἰς τὰ Ἰεροσόλυμα, τὸν ἔφυγεν ἐπίσκοπον τοῦ θρόνου τοῦ, καὶ ἐπιτηρητὴν εἰς ἕνα μοναστήριον, ὅπου τὸ ἐκτίσεν μιὸ νόχος του, καὶ τὸ ὁμοίως νέαν Σιών καὶ αὐτὸς ἔστη ἐνθήραν τὸν δοχον τοῦ θεοῦ του, καὶ τὸ Μοναστήριον, ὡσαν νὰ ἤτο ἐκεῖνος ὁ ἤδεις. "Ἀλλ' αὐτὰ μὲν ἔγεινεν ὑστέρα, τὰ δὲ πρωτίτερον τὸ ἀκούσατε. Νέος ἦν τὸ ἄκομμα ὁ Ἅγιος, ὅταν ἀπεθάνεσεν ὁ πατὴρ καὶ ὁ μιθηρός, καὶ δόσι ἁγιατός ἀποκηρύσθη ἐν τὰ χεοί του δὲν ἐκστροφίσας λουτρον αὐτῶν τὸν διὸν ἔκειν νον εἰς ἑκατοθὺς δουλείας, εἰς ἄπορα πράγματα, ὡσάν τους νεῶν τοῦ καιροῦ ἐτούτῳ, εἰς μέθας, εἰς πολυφαγίας, εἰς ἐλογα καλά, εἰς λαγωνία, εἰς φορέματα, καὶ εἰς ἄλλας κακιὰς δράξεις, ἀμή καθαρήτρια ἡμέραν ἐκστροφίσε τοὺς πτοχούς, ἔνυντε τοὺς γυμνοὺς, ἐκυθενά τοὺς δοραφόνους, ἀκούσανς τοῦν Προφήτην Δαυιδ, ὁποὺ λέγει: (Πειλ τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Ἅγιου). Πλούτος εἀν σέρ, μή προστίθεσθε καρδίαν ἣγουν, εἀν ὡσάν ποιτήμ χύνεται καὶ τρέχει ὁ βίος ἐμπροστά σου, μὴ θέσης ἔκει τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶλιν τὸν σοφὸν Σολομόντα ὅπου ὄριζε: 'Ελεημοσύνη να καὶ πίστης μὴ ἐκλειστοσάν σε ήγουν, ὡμή σε λείπουσι η ἐλεημοσύνης καὶ ἡ ἐμπροστισμένης πρὸς τοὺς αὐτὸς σὺς δρόμους. 'Απὸ ταῖς πολλὰς τοῦ ἐλεημοσύνης ἀκούσατε μῖαν δαμαστὴν καὶ παράπονον. Τὸν καιρὸν ἐκείνον ἦτο τις ἀνθρώπους πλούσιος κατὰ πολλά, καὶ εἴρετε τῷς δοκώτεροις απάντητεροι καὶ εὑρίσκοντες κατὰ πολλά, καὶ ὀφαίρεις τὴν ὁμιλοῦσαν ἀπὸ τίνων συμβάντα ἐξοχή τοῦ καὶ ἐπιτόχυνε καὶ εἰς τὴν τοιαύτην πτωχείαν κατήνθησας, ὡστε ἐλυθῆ να βάλη ταῖς τρεῖς τοῦ δοκώτερος εἰς πορνοστάσιον, εἰς τὰς θελεῖ να πιγιάνῃ πρὸς ἐνεῖκας, καὶ εἰς τὴν πληρωμήνας ταῖς δίδουν να τὴν πέρικα καὶ να τρεσεται αὐτῶς καὶ ἡ δοκώτερος τοῦ. Ὁ μὲν λοιπὸν πατὴρ ἐκεῖνος τῶν δοκώτερον τοιαύτηνς θουλήν ἐμελέτησε, καὶ εἰς ἔργον ἔμελλε να τὴν πληρωμήνας ἀλλ' ὁ Θεὸς τί οἰκονομήσει, ἕνα μὲν διὰ να ἐλευθερώσουσαν ἐν τρεῖς ὁμιλοῦσαν ἀπὸ τὴν κάλοναν, ἄλλο δὲ διὰ να φανερώσει καὶ τὴν κρυφὴν ἁρετὴν τοῦ ἁγίου Νικόλαου. Τὴν ἡμέραν ἐκείνην ὅπου ἐφανερώθη ἡ θουλή τοῦ πατρὸς ἐκείνου, ἤκουσε τοῦ ἁγίου Νικόλααος, καὶ ἔβαλε καλὴν θουλήν εἰς τὴν καρδίαν του να σώσῃ ταῖς ψυγαῖς καὶ τί ἦτον ἡ θουλή του; πιάνει καὶ δενει εἰς ἕνα μανδύλιον τριακάσια φλωρία, ἔπειτα ὑπήγε διὰ νυκτὸς χρυσά, καὶ ἔρρυφα τα εἰς τὸ σπήτο τοῦ ἄρχοντος ἐκείνου, ἀπὸ μιὰν παρασημίδα, καὶ παρεθυρήνες ἔφυγεν ἐκείνος, μὴ θελοντας να φανερωθῇ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, ὡμὴ δὲν ἤθελεν ἐκείνος ἑπαίνον ἀπὸ τοὺς
ἀνθρώπους, ἀλλὰ εἰς τὸν Θεόν ἦθελεν μόνον νὰ ἀφέσῃ, ἀκούοντας τὸ ἀγιον Εὐσκηγέλιον, ὅπου λέγει: Σοῦ δὲ τοιούτους ἑλεμοσύνην, μὴ γνώτω ἢ ἀριστερά σου τὰ ποιεῖ ἢ δεξία σου' ἡγούν, ὅταν κάμνῃς ἑλεμοσύνην, ἃς μὴ σὲ γνωρίσῃ μὴ δὲ γείτονάς σου τὰ κάμνεις.

Καὶ ὁ μὲν ἄγιος ἔτσι ἔκαμε τὴν ἱεροσύνην του, ὁ δὲ πατὴρ ἐκείνος τῶν θυγατέρων, ὅταν ἑσπερώθη τὸ τοιχὸν ἀπὸ τὴν στροφὴν του, ἔλεησε καὶ ἦτον μέσα εἰς τὸ σπίτι του μανθάνων κοιμοδημένον, καὶ ὁ κόμιος ἦταν περίσσος, ἔλυσε τὸ και καὶ ἔλεησε ὅτι εἶναι φλωρία. ἀπὸ τὸν θαμασμόν του δὲν ἔθαρσε ὅτι νὰ ἦν ἐλήφθην τὸ πράγμα: ἔτρυψε τὰ μάτια του, ἐμέτρησε τὰ φλωρία, καὶ κλέπει ὅτι εἶναι κατὰ ἀληθείαν τρισχώσα φλωρία. τὸ καρδιών ὑπολογίζετε διὰ τι ἐκάμε τὴν ἄραν ἑκείνην ὅ ἄρχον ἑκείνος; ἔγινεν μὲ τὴν καλωσύνην ὅπου τὸν ἠδύνη, ἐθαυμάζεις δὲ καὶ τίς καὶ ἦν ὅπου τὸν ἔκαμε τὸ καλὸν ὁ μὲν ἦτον ἔξω τῶν ἑνεργητῆρων του, εὐχαρίστε τὸν Θεὸν. Πιάνας λοιπὸν παρευθυς τὴν ἱμέραν ἑκείνην καὶ ὑπάνθρακε τῆν τρισχώσα ἡμέραν τοῦ θυγατέρα μὲ ἄρχοντα ἀνθρώπον τοῦ κόσμου ἑκείνου, ἐλαύνοντας εἰς τὸν Θεόν, ὡς ἐκείνος ὅπου ἑκατοντάς τῆς πρώτης τῆς προεία, ἔθελε σχισμή νεείης καὶ διὰ τὰς ἄλλας δύο. Καὶ ὁ μὲν πατὴρ ἐκείνος τῶν θυγατέρων ἦταν ἑκατερός ὁ δὲ ἄγιος ὡς εἶδεν ὅτι εἰς καλὸν μεταξειρήσθη τὸν δύον ὁ ἀνθρώπος, καὶ ὅτι εἰς τὸ δέλμα του τὸν Θεοῦ τὸν ἑκραίον, πιάνει τὴν δεύτερη νύκτα καὶ δένει εἰς ἀλλόν μονοδύλιον ἄλλα τρισχώσα φλωρία καὶ πάλιν διάνυστος ἰστής καιερροφυτεῖ τον ἑκείνην τὴν παραβυβάδα. τὸ δὲ τοιχὸν ὡς ἑταίρηθη ὁ ὑπομακρός ἀπὸ τὴν στροφὴν του, ἔλεης τὰ πάντα καὶ εἶναι ἀλλὸ μανθάνοι μὲ ἀλλὰ τόσα φλωρία καλούμενα ἐθαύμαζε κατὰ πολὺ τὰς νὰ ἦν ὅπου κάμνεις εἰς αὐτὸν τὴν τόσην καλωσύνην καὶ κλαίνεις ἐπανασάλει τὸν Θεόν καὶ ἐλεγε Θεε καὶ Κύριε τοῦ ἐλεοῦς, ὅπου οἰκονομίες ἀξίζοτε τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου, ὅπου δὲν θέλεις τὸν δύνατον τὸ ἀνδροτολοῦ, ἐσοὶ ὅπου νὰ μετανοήσῃ καὶ νὰ ἱσθενοῦ σοὶ ὅπου ἔκαμε τῆς ὑπάνθρακας ἀπὸ τὰ ὕερωμα του διαβόλου, δεῖξε μὲ τὸν πίστον σου δυστόλον, φονεύσε μὲ τὸν ἑνεργήτην μου, νὰ ἴδῃς ὅτι εἶναι ὅπου κάμνεις εἰς ἑμέναν τὸ ἀνδροτόλον τὴν τόσην ἑλεμοσύνην ποίτες εἶναι ὅπου μὲ ὁρατόν ἀπὸ τὰ ἱεροῦ τοῦ διαβόλου; ἀναμνῆσαι καὶ πάλιν ἠλπίζει νὰ ἴδῃς ὅτι εἶναι ὁ ἑνεργήτης λοιπὸν εἴσας πάλιν ἑκείνην τὴν ἱμέραν, καὶ ὑπόνθρακε καὶ τὴν δεύτερην τοῦ θυγατέρα ἐλαύνοντας εἰς τὸν Θεόν, ὡς ἐκείνος ὅπου ἐπιρμήνησε διὰ τὰς δύο τῶν θυγατέρων, θέλεις οἰκονομήσεις τοῖς καὶ διὰ τὴν τρίτην. Ἀν' ἑκείνην λοιπὸν τὴν ἱμέραν ἔδων ἄνα εἴχων ἔννοιαν, ὅτι ἦν καὶ ἔλεγεν ὁ ἑνεργήτης του, νὰ ἱδομενες κατάποδι του νὰ ἴδῃ ποῖος εἶναι, ὅπου τὸ κάμνεις τὴν ελεμοσύνην καὶ ὁ μὲν πατὴρ τῶν θυγατέρων τοιαύτην ἐννοοῦν εἰςεχ. Ὁ δὲ ἄγιος Νικόλαος ὃς εἶδεν, ὥστε ὑπάνθρακε καὶ τὴν δεύτερην τοῦ θυγατέρα, ἠθελεσε νὰ ἀποδόσῃ καὶ τὸ καλὸν καὶ πάντα πάλιν τὴν τρίτην νύκτα, καὶ δένει εἰς ἀλλόν μανθάνοι ἄλλα τρισχώσαι φλωρία
φανερόν ἦκαν τὸν θαύματος ἔλεγμον ὑπὸ ὅποιο παραδοξὸν ἐπικινδυνεύον ἀπὸ ἀνθρώπων, πόσον μάλλον νὰ ἔκαμεν εἰς τὸ κρύπτον, θέλοντας νὰ λάβῃ τις ἡμῖν καὶ δόξαν ἐκ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὅποιο ἦθελε νὰ κρύψῃ τὴν ἄρετὴν του, ὁ Θεὸς περισσότερον τὴν ἐφανε ῥονε, διὰ νὰ τιμήσῃ καὶ τὸν Ἀγιον, καὶ νὰ δοξάσεται καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ’ ἀκούσατε, παρακαλῶ σας, καὶ τὰ ἐπιλύσατε τῆς διηγή σεως.

Ἑδονήθη ποτὲ ὁ Ἀγιος νὰ ὑπά γη εἰς τὰ Ἰεροσόλυμα νὰ προσκυνή σῃ τοῦ Κυρίου τὸν τάφον, καὶ διὰ νὰ εὑρὰ τόπον ἡσυχαστικὸν νὰ ἡσυ χασὶ κατὰ μόνας. Εὐθυγραφὲ λοιπὸν ἐ να καραθήμενοι καὶ ἐσήθη ἐς ἐκεῖνο μὲ ἄλλους τις Ἱχθυιανοὺς, νὰ ὑπάγῃ ἑκεῖ, καὶ πηγαίναμενος διὰ νυκτὸς, δῆλες εἰς τὸν ὄντο τὸ ῥέων διὸ ὅποι οὐδὲ ἐκεῖνο μὲ τὸν ἂνεβη εἰς τὸν καθότι τοῦ καθάνα, καὶ ἐκκόπε τῇ σχοινία του. Τὸ δὲ τοῦτο ἦταν ἐξομορία, λέγετ αυτὸς τοὺς νοτάς νὰ ἤξεσάστε ναθρα ταί, μικρά ἑπιστὴν ἥμας δῆλα ἐπανάθη σήμερον, ὅτι ἔχω ἔδω τοῦ ἔργου μου τοῦ ἐκέλευ οὐδὲ νὰ πάεις πλὴν λέγω σας νὰ μὴ δειλιάσης τις της, ἀλλὰ μόνας ἡμι στῆτε εἰς τὸν Θεοῦ, καὶ δῆλες γιλα τούς ἀπὸ τῶν θάνατον. Λέγοντες τοῦ Ἀγιου τοῦτοις τους λόγους πα ἐπιστῆς σύννεφον μηδὲν καὶ σποτε νὰ ἔκτης κατεπάνω τους καὶ μὲ τὸ σύννεφον ἄνεμον, καὶ ταιριανεῖ ἡτέλης τῆς ἔλεος, καὶ τοῦτον ἑπαρ χθίνη θάλασσα ὅτι ἐμμέλε πνεῦμα καὶ κατα πόντησε ὅλον τὸ καθάνε μὲ τοὺς κατα τας ὁ δὲ ἀνθρώποι ἀπὸ τὸν φόδον τους ἔδραμαν πρὸς τὸν Ἀγιον, καὶ
μετά δακρύων ἐπαρακαλοῦσαν τὸν νὰ δεηθῇ τοῦ Θεοῦ, μήπως κατατατήσῃ ὁ ἄνεμος ὃς ἐστὶν ἀγίος ἄνεμος ὁ Ἰακώβους ἐστάθη εἰς προσευχήν, καὶ παρευθύνῃ ἐπεισοδιών τὸν ἄνεμος καὶ ἥθαλασα ἥθαλασα, καὶ οἱ ναῦται ἔχορσαν. Ἐξεις εἰς τὴν ἀνακατώσεων τῆς ἀλάσσεσι ἐνος ναύσης ἀπὸ τοὺς ὑπηρέτας τοῦ καρποῦ ἄνεμος εἰς τὸ κατάρτιον ἐπάνω εἰς τὴν γαῖαν, νὰ διορθώσῃ τὸ ἀξιμένου τῆς γαίας, καὶ ἢ ἐκαίμε νὰ κα τῆθη, ἀπὸ τοῦ ἁρμονίου καὶ ἀπὸ τὴν ταραχὴν τοῦ ἄνεμου, ἔπες κατακεφαλαὶ ἐς τὴν μέσην τοῦ καρποῦ, καὶ ἀπέδεικεν ὁ ἐβ. Ἀγίως Νικόλαος, ως εἴδεν ὃς εἰς τὴν κατάτασσες τοῦ ἄνεμον ἐχάρισεν οἱ ναῦται, μοῦνον ὃς ἐπὶ αὐτὸ ἐλασμῆσαν, ἔκαλε προσευχὴν καὶ ἀνεὐσκαλής τὸν ὅσιαν ἀπὸ τοῦ ὑστῶν. 'Αλλα καὶ ἢ ἐκαίμε εἰς τὴν στήρειαν οἱ ναῦται ἐδηγούντω τὸ ταχύματα, ὃς ἐκαίμεν ὁ ἄγιος εἰς τὸ καρπι θολοῦ λουτρὸν ἀσθενεὶς μένου ἀπὸ τὸν τόπον ἔξειν ὑπήργια νος καὶ ἐθεραπεύοντο ἀπὸ τὴν προσευχήν τοῦ ἀγίου τοῦ λυποῦ τυφλοὶ ανέβλεψαν τὴν ἡμέραν ἔξειν, διεναι νυστερώθησαν, καὶ κολλοὶ ὀρφοκάσδησαν. Ἀς συλλογισθῇ μονον τινὰς μὲ τὸν νοῦν του, ὅτι ἐπείδη ὁ Ἀγίως τοὺς ἐθεραπεύει χωρὶς τίποτε μυσῆν, διότι πᾶσοι νὰ ἐπομόρτεχαν εἰς τοὺς ἱεροσελίμα, καὶ ἐπροσευχήσατο τοὺς ἄγιους τόπους ἔξεινος, τὸν Τάφον λέγω τοῦ Κυρίου, τὸν τόπον τοῦ Γολγοθᾶ, καὶ τὸν Τίμων Σταυρῶν, καὶ τὰ ἄλλα ὅσα εἶλα καὶ ἐστίν ἠκούσαντο ἄγια καὶ νεκρίσεια. Ἐθεούλες δὲ ὁ ἄγιος νὰ ἀπομείνῃ ἐκεῖ νὰ Ἰουχάζῃ καὶ Ἄγγελος Κυρίου εἶπε τοῦ διὰ νῦ ῥτός νὰ γυρίζῃ εἰς τὴν πατρίδα του. Καὶ ἀκούσατε πάλιν, εὐλογημένου Χριστιανοί, πῶς ἔγεινε εἰς τὸ γύρισμα του.

Ὁ Ἀγίως δουλόμενος νὰ γυρίζῃ εἰς τὴν πατρίδα του, ύπήγαγεν εἰς τὸν λιμένα ὅπου ἐστέκεντο τὰ καραβιά καὶ ἔρωτησε διὰ ἑνὰ ἄτρ' ἑκείνα καὶ ἔδειλε νὰ ὑπάγῃ. Καὶ εἶπαν οἱ ναῦται, ὅτι όπου μᾶς δώσουν τὸν ναῦ λον, ἔκει ὑπάγουμε. Λέγει τοὺς ὁ Ἀγίως νὰ σάς δώσω τὸν ναύλον σοι καὶ νὰ μὴ ὑπάγετε εἰς τὰ Πά ῥαρα τῆς Ἁλκιάς ἐσήκουσαν τὰ ἄριμα, καὶ εἶδον ὅτι τοὺς κα μει καλὸν ἄνεμον διὰ νὰ πλέ ον νέας ἐκαλάν ἰούλην εἰς τὸ μέσον τοὺς νὰ ὑπάγοντο πρὸς τὸν πόλον τους. Ἀλλ praises τοῦ Ὀδηγεῖ τοὺς εἰκόνωμα διὰ νὰ μὴ λυπηθῇ ὁ Ἀγίως μοῦνον ὃς ἔγειραν οἱ ναῦται τὸ καρά βρα πρὸς τὸ ἐκλήμα τούς, παρευθὺς φυσικὰ μεγάλη τοὺς ἐταναθῆ, καὶ τοιαῦτη φυσικὰ, διὰ τὸ μὲν τιμίων τοῦ καρα θίου ἔσυντα ὁφηθῆ, οἱ δὲ ναῦται ε ἐστάθευσαν τὰ χεριά τοὺς καὶ ἔταν τίμηκαν τὸν δάκτιον τούς, ὅσως ἡ ἐντύ τοῦ Ἀγίου ἐδοξηθῇ τοὺς καὶ μετὰ ἄρας ἐκαλήθη ἄπαθλων ἢ φυσικὰ, μοῦνον εἶδον καὶ εὐφρέθη σαν εἰς τὰ Πάθορα καὶ θοὺς ἔπεσαν εἰς τὰ ποδότικα τοῦ Ἁγίου καὶ ἐξετάζαν συμπάθητεν. Ὁ δὲ Ἀγίως ἐδιδαξεῖ τοὺς ἐπαρενέασα τοὺς καὶ ἐκαλοθήρησε τοὺς πλέον εἰς ἄλλους νὰ μὴν κακοῦν ἐντοῦ ἐπείτα εὐχή ἔταν εἰς τὰ ποδοτικὰ τοὺς νὰ ἔχουν καὶ τὸν τόπον τοῦ Ἐρρατος ἔστειλε τοὺς. Μὲ τοιοῦτον λουτρὸν τρόπων ἐγώριζεν ὁ Ἀγίως εἰς τὴν πατρίδα του καὶ δεῖ χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις ἔγεινε τὴν ἡμέραν.
θν ἐκείνην εἰς τὰ Πάταρα, ὡσάν εἰς τὸν Ἁγιον, πῶς νὰ διηγηθῶ; νέοι καὶ γέροντες, ἄνδρες καὶ γυναικεῖς, ὄλοι ἐθύγατροι εἰς συναπάντησίν του ἄλλα καὶ οἱ Καλλιορεῖοι ὅπου ἦσαν εἰς τὸ Μοναστήριον, ὅπως προείπημεν, ὅτι τὸν ἄρχησεν ὁ θεῖος τοῦ νὰ εὐπροσεύχη, καὶ αὐτοὶ ἐθύγατροι εἰς συναπάντησίν του καὶ ἔκανον μὲν ἐφέλευσαν τὸν μὲ φαγητά πρόσκαιρα καὶ φθαρτά, καὶ μὲ ὅσα φύλευεν ἄνθρωπος τὸν ἀγαπημένον τοῦ φίλον ὁ Ἁγιος μὲ τί τοὺς ἀντεδεξιώντος; μὲ λόγον Θεοῦ, μὲ καθοδηγήσαν, μὲ διδασκαλίαν, μὲ ὅσα εἶχεν δίκαιοι καὶ πρέπον νὰ φύλευσαι ἡ ψυχή τοῦ καθενὸς ἀγαθοῦ Χριστιανοῦ. Οὕτω γοῦν πολίτευμενος ὁ Ἁγιος καὶ ἐτοίχοι περιουσία τοὺς ἐν τοῖς ἐπαινοεῖ γενομένων. Πολλοὶ δέλοντες τὴν ἁρετήν του, καὶ αὐτοὶ ἐκατοσκόπουν πρὸς τὴν ἁρετήν πολλοὶ ἐκδόντες τὴν διδασκαλίαν του, τὰ μὲν φθαρτὰ ἐκτούτα ἐκατοσκόπουσαν, τὰ δὲ σφόν γιὰ ἐπιθυμοῦσαν. Καὶ τί νὰ λέω τὸ περισσοῦν ἐκεῖθεν μέγας ἦτον εἰς τὴν ἁρετήν καὶ ἐπὶ τὴν κατὰ Θεόν πολιτείαν, δὲν ἱδιότητι νὰ λάβῃ τοὺς ἀνθρώπους ἐκτούτα μὲν αὐτοῖς τὴν ἁρετήν του, μὴ δέλοντας τὸν ἐκτούτα νεώσαν διὰ πολλῶν ψυχῶν ὁρφαλεῖται καὶ ἀρκειότερον ὁ Ἡ Θεός τὴν ἐφέραν καὶ πῶς ἔφαρεν νὰ τὸ διηγηθῶ.

Τότες εἶναι πλησίον εἰς τὰ Πάταρα, ὅπου ἐλέγετο Μύρας λοιπὸν ἐν ἐκείναις τάς ἡμέρας ἀπέδεικνυν οἱ ἀρχιερεῖς τοῦ τότου ἐκείνου, καὶ οἱ ἀνθρώποι εἶχαν μεγάλην ἐννοιαν, ποῖον νὰ εὑρόν ἄξιον ἀρχιερέα τοῦ θρόνου ἐκείνου. Ἕμαστήρισαν λοιπὸν οἱ Ἐπίσκοποι καὶ θλιψιμοὶ ἀπὸ τὴν ἐπαρχίαν τῶν Μυρέων νὰ ἱδοῦν ποῖον νὰ κάμουν ἀρχιερέα, καὶ ὅλοι εἶπαν τὸν λόγον τους ὡσάν εἶπαν ἐς τῆς ἐπισκοποῦ, καὶ λέγει πρὸς τοὺς ἄλλους ἐπισκόπους καὶ κληρικοὺς Ἁγία καὶ ἱερὰ Σύναξες, ἀκούσασε τοὺς λόγους μου αὐτοῖς ὅπου ὑπάρχει ἡ θεοφιλία σας νὰ κάμουν ἀρχιερεῖς, εἶναι δοκιμασμένοι καὶ διαλεκτοὶ ἀπὸ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ὑπὸ ἡμᾶς δεῖ νὰ κάμουν δέσμην πρὸς τὸν Θεόν, νὰ ἱδοῦν ποῖον δὲ ἔνει διαλέξει καὶ ὁ Θεός. Ἦχουσαν οἱ Ἐπίσκοποι τὸν λόγον, καὶ ἐκατοσκόπησαν τόθεν καὶ διευθύνομεν τοὺς ἐν τῇ σῆμα ἐκείνη, καὶ διανομέας ἐπιτελοῦσαν τὸν Θεόν νὰ τοὺς δεῖξεν ποῖος εἶναι ὁ ἡμεῖς Ἀρχιερεῖς καὶ εἰς τὴν δέσμην ἐκείνην Ἀγιελος Κυρίου ἐφάνη πρὸς ἑνὸς Ἐπισκόπουν γενομένοι καὶ προτέτερον, καὶ λέγει τοὺς Ἐπίσκοπο, τὸ κοπάλετε καὶ μοχθείτε; ὁ Ἀρχιερεὺς ὁ ἠμις εἶναι μετέναιας, καὶ σεῖς τὴν γονοῦσεν; σήκω, σῶσε σπάσας εἰς τὸ ἔθνους τῆς Ἐκκλησίας, καὶ δέλει ἐλθεί εἰς ἄνθρωπος συστατικός καὶ φρόνιμος, Νικόλαος τὸ ὄνομα του, αὐτῶν κάμετε Μητροπόλιτην, ὅτι αὐτῶς εἶναι ἄξιος νὰ ποιμαίνει τὸν κόσμον, καὶ νὰ ἁρείνη καὶ τοῦ Θεοῦ. Ὡ δὲ Ἑπίσκοπος ἐκείνος, ὡς εἰς τὴν ὁπταίσαν αὐτὴν, ὑπήγαγε καὶ ἔπει τὴν πρὸς τοὺς ἄλλους Ἐπισκόπους καὶ οἱ μὲν ἄλλοι Ἐπίσκοποι ὁς ἦμουσαν τὸν λόγον, περισσότερον ἐποροσύνησον. Αὐτῶς δὲ ἐπήγαγε καὶ ἐστάθης εἰς τὸ προῦσον τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἀπαντήσατε νὰ ἱδη καὶ ὁ Ἁγιος Νικόλαος νὰ σάβη
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν διὰ νὰ προσευχηθῆ καὶ ὡς τὸν εἶδεν ὁ Ἐπίσκοπος, ἔδαθεν εἰς τὸν νοῦν του ὅτι αὕτης εἶναι ἑκείνος. Λέγει του λοιπὸν ὁ Ἐπίσκοπος πάγων ὁμοίωσε περί τὸν φίλον του Ἀγίου, λέγει πός αὐτὸν ὁχόλοθεί μου, τέκνων μου. Ἐπιθύμει τον λοιπὸν ὁ Ἐπίσκοπος ἀπὸ τὸ χέρι, καὶ ὑπῆκον εἰς τὸν εὐφοριότατον κληρονομοῦν καὶ Ἐπίσκοπον, καὶ ὡς τὸν εἶδον, ἐξοχέωσαν τὸν Θεὸν, ὅπω τοὺς ἐδωκε τιμητὸν ποιμένα. Τότε οἱ ἀγιοί ἤρθαν ἐκείνην τὸν καὶ τοὺς τὸν κόσμον εἶπεν δεχθῆτε, ἀδελφοί, τὸν ἐξίον σας ποιμένα δεχθῆτε τὸν Ἀγίορεθα, ὥστε ὁ ἄγιος έστειλεν ὁ Θεός δεχθῆτε τὸν ἀπὸ Θεοῦ ἀπεσταλμένον ἀνθρώπον. Καὶ τὰ μέν περὶ τῆς χειροτονίας πάντων ἂν έγινεν, ὅπως δὲ κόσμος καὶ πόλις καὶ ἀγιϊστίας καὶ νηστείας ἐκμανε ἡ τῆς χειροτονίας, ποιοί ἔχουσι οὐκ ἔρθουν νὰ αὐτοῖς διηγηθῆ, ἐπάσχεθε μὲν εἰς τὸν κόσμον τοῦ κόσμου, εἰς τὰς ἀγιϊστίας ἀγιϊστὶας, εἰς τὰς νηστείας νηστείας, εἰς τὴν ἐγκατάτευκαν ἐγκατάτευκαν, εἰς τὰς ἐλεημοσύνες ἐλεημοσύνες, καὶ σχεδὸν εἰσίν εἰς ὅλα τὰ πρὸς ἄγαλα καὶ θέαστα ἐξίγεν ἐπιράθεθε περισσότερον.

'Αλλ' ὁ διάδοχος ὁποῖο ἀδύνατο ἂν αὐτοῖς ἀφοῦ ἔποιεν τὸ καλὸν τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ἐκκατάθηκε; ἦ μὲν ἐσώφεια καὶ ἡ χριστιανιστικὴ ἐπληκτήθη συν ἐκείνον τὸν καὶ ἐκείνον αὐτὸς δὲ μὴν ὑπομένειον τὰς νὰ βλέπῃ τοὺς Ἐκκλησιανότοις πάς περισσότερον, παρακάνθη δύο βασιλεῖς κατὰ τῶν χριστιανῶν, τὸν Διοκλείτιον ἅγιον, καὶ Μαξιμιανόν, τὸν ζεύγος τοῦ διεθνοῦς, τὰ ἅρμα τὰ ἀνήμερα, τοὺς διάκονους τῶν Χριστιανῶν καὶ λοιπῶν πολὺς κωδικοῖς ἤτον εἰς τοὺς Χριστιανοὺς τὸν καιρὸν ἑκείνοι, διότι ἐκτελέσαν εἰς ὅλον τὸν κόσμον ὁμοίως φοβερούς· καὶ μὲ τοὺς ὁμοίως ἐκείνοις αὐτοῦς ὁμοίως καὶ ἀπανθρωπώσας εἰς πάντα τάσσον· ὅτι ἄλλος εἰναι Ἐκκλησίας εἰ μὲν θέλει νὰ ἄρνηθη δὲ τὸν Χριστόν, μεγάλας τιμίας νὰ ἔχῃ αὐτὸς βουλεῖται, εἰ δὲ στέκεται· εἰς τὴν πίστιν του καὶ δὲν θέλει νὰ ὑπολείπῃ εἰς τοὺς Ἐλληνικοὺς Θεούς, τιμορίας καὶ βάσανα πολλὰ νὰ παθαίνῃ. 'Αλλοι μὲν λοιπὸν χριστιανοὶ φανερὰ ὁμολογοῦσαν τὸν Χριστόν διὰ ἀληθινοῦ Θεοῦ, καὶ μὲ πολλὰ μαρτύρια ἀπέδεικνυσαν· άλλοι δὲ πάλιν διὰ τὸν φόβον ἐπηγαγον καὶ ἀρνοῦτον τὸν Χριστόν, καὶ ἐνθυσιάζοντος εἰς τὰ εὐθολα ὅπως δὲ τάλλην μὴ να μαρτυροῦσαν ἡδύνοντο, μήτε νὰ γένουν 'Ελληνες ἤθελον, ἐρευναν εἰς τὰ ὅσοι καὶ εἰς τὰς σπίλας καὶ ἤσον κρυμμένα ἔκει. Λοιπὸν οἱ ὁρισμοὶ οἱ βασιλικοὶ ἐπέθαναν καὶ εἰς τὰ Μάρα, εἰς τὸν τόπον ὁποῖος ἀχιεράτευεν ὁ Ἁγιος, καὶ ἔπειδη ἦν ἐν τὸν Ἁγιον Ἐκκλησίαν καὶ Ἀχιερέα εἰς τοὺς Χριστιανοὺς, ἐπισταὶ τὸν ἄνθρωπο τοῦτος καὶ ἐδειξαν τον καὶ ἐπαίδευσαν τον, καὶ εἰς τὴν φυλακὴν τὸν ἐβδόλιον ἀντάμα μὲ τοὺς ἄλλους πολλοὺς Χριστιανοὺς, καὶ τάπησαν καὶ δὲν εἰς τὴν φυλακὴν δὲν ἐπελήμβαναν, πάλιν διήφηναν καὶ πείναν καὶ ἄλλην σκληρότητα. Ἐπέρρεσε λοιπὸν ὁ Ἁγιος Ἰωάνναν καιρὸν εἰς τὴν φυλακὴν διδά-
σκοντας τους Χριστιανούς να μην ἀρνηθοῦν τὸ ὅνομα τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὁ μὲν ἐξεθρος τῆς ἀληθείας διό-
βολος εἰς τοσοῦτον ἐνήργησεν, ἀλλ’ ὁ Θεὸς ὑπὸ αὐτοῦ ἀφήσας τὸ σημεῖον τοῦ ἀνθρώπου οἶκονομεῖ καὶ ἔλεις, τῷ οἰκονόμῃ τοῖς μὲν ἀσθενῶσιν μοι, ἐκ τῶν ἀνθρώπων πάντων τῶν ὑπὸ τοῦ χριστιανοῦ οἴκονομος ἔλεγα καὶ Μαξιμιανὸς ἐπορεύθησαν εἰς τὸν ἐκπαιδευμένον τούτων τόπων τῆς κολάσεως τῶν ἐδαίμων τούτων αὐτοῖς δὲ ὁ ἐκπαι
dεῖς καὶ κριστιανικότατος βασιλεὺς Κονσταντίνος τρίης Ἀγίας Ἐλενῆς καὶ Κωνσταντίνου τοῦ Χλορού καὶ παρενεχθεὶς ἐστειλεν οὐ-
χιμοὺς κατὰ πᾶσαν χώραν καὶ τόπον, ὅτι ὅποι εἶναι Χριστιανὸς φυλακομένος, να ἐλευθερώσεσαι καὶ αἱ μὲν Ἐκκλησίας τῶν Χριστιανοῦ να φτεινώτατα καὶ να πληθαίνωσιν, αἱ δὲ Ἐλληνες καὶ τὰ εἶδολα να ἀ-
φαινότατα καὶ ἐξολοθρεύσονται. Ἐξειδήθη τοῦτοις διάμοιρας ἐστειλεν, ἀρέσθησαν οἱ Χριστιανοὶ ἀπὸ τῶν φυλακῶν ἀλλὰ δὴ καὶ ὁ Ἄγιος ὁ λευθερός ἀπὸ τὴν φυλαγήν τῶν Μυτενίων, καὶ πάλιν ἄποκτετε τὴν ἀγ-
χιερείας καὶ ποιήμαν εἰς τὸν τόπον τούτον.
Τὸ τὸ μετὰ ταῦτα; βομβὸ ἐλληνι
cαὶ ἤσαν ἔκει εἰς τὴν ἐπαρχίαν τοῦν ὅποιον ἐξεκτικούσαν οἱ δαιμόνες καὶ ἐθεράπευσαν καὶ ἔκαψαν αὐτοῖς τοῦ ἐπείραταν καὶ ἐφυλακοῦσν μὲ τὸ ὅ-
νομα τοῦ Χριστοῦ, ἐπολύθη καὶ αὐτὸς νὰ τοὺς τὸ ἀνταποδώσῃ δικαίως. ὑπήρκαν λατρεύναι καὶ χάρις ἐχομὶ οἱ ἐλληνικοὶ, καὶ ἔκαψαν προσκυνήσεως ἐπὶ τὸν Θεόν, καὶ παρενεκθεῖσαν ἐπὶ πέντε ὁ βομβὸς ἢτον καὶ ἔγινεν δὲ-
λος χῶμα, καὶ τὰ μὲν εἴδωλα τῶν δαιμόνων ἐσυντρίβοντο, αὐτοὶ δὲ ἔ-
φεραν εἰς τὸν ἀέρα κλαίοντες καὶ ὁμοφέρισαν τὴν συμφορὰν τοὺς. Ἡ-
τον δὲ εἰς τὸν τόπον ἐκείνον καὶ εἰς μέγας βομβὸς Ἐλληνικὸς, καὶ ἐνυφ-
σειν ἄπνος ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ εἰς τὸ υ-
ψος καὶ εἰς τὸ πλάστιν, τὸν ὅπως ἠμοῦ τὸν ἀνόμασαν οἱ Ἐλληνες εἰς τὸ ὅνομα τῆς θεᾶς τῆς Ἀρτέμι-
δος, ἤσαν τοῦ φεγγαρίου. Ἐπολύ-
θηκε λατρείας ὁ ἄγιος καὶ ἐρανής καὶ ἐκείνοι καὶ μάρτυς ὅτι ἔπαιρεν προσευ-
χή, παρενεκθεῖσαν ὁ βομβὸς καὶ τὰ εἴδωλα, ὡσεὶς πᾶσαι τὰ φύλλα τοῦ δέντρου ἀπὸ μέγαν ἄνωμον εἰς τὸ φυλακέσθαι, καὶ οἱ δαιμόνες ὅποιον ἐκκατικοῦσαν ἐκεῖ 
φεγγάρες καὶ κλαίοντες ἔλεγαν εἰς 
τὸν ἄγιον ἀδώνις μας, ἀδώνις Ἀκολού-
θε, καὶ ἤμεις δὲν σὲ ἐπάτασι-
μεν, καὶ θεὸς διὰ μᾶς διώκει ὅτι 
τὸ στίχος μας; ἔδω ἔχεμεν καὶ ἦμεις 
τὴν κατοικίαν μας, ὅποιο ἐπαλύ-
σομεν τοὺς ἄνθρωπος καὶ μᾶς ἐλά-
τρεον, καὶ τὸ τώρα πῶς νὰ ὑπάγουμεν; 
Δένει τοὺς ὁ ἅγιος; σύρετε εἰς τὸ παῦ 
τὸ ἐξώτερον, τὸ ἡτμασμένον διαμα-
βόλο καὶ τῶς ἀγγέλους αὐτοῦ. Καὶ 
τὰ μὲν περὶ τῶν βομβῶν οὔτε ἔγει-
ναν. Ἀκολούθατε δὲ, παρακαλῶ σας, καὶ τὰ ἐπίλοιπα τῆς δημηγήσεως. Εἰς 
τὸν εἰσόδον χῶρον τῆς βασιλείας 
τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως Κον-
σταντίνου, ἤσαν τὴν ἀνθρωπὸς ἀπὸ 
τὴν Ἀθήναν ὄνοματι Ἀρείους, καὶ καὶ ἀγχιερείας τοῦ καιροῦ ἔκεινον τὸν ἐ-
κεραυνίσθηκε διἀκόνον, ἤσαν δὲ τότε 
Ἀρχιερείας ὁ ἅγιος Πέτρος ὁ Κάρ-
τος καὶ ἄφρο ἐγεροτονηθή ὄνομα 
καὶ ἔλεγε λόγων βλάσφημα κατὰ τοῦ 
Θεοῦ καὶ ότι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι
Θεός ἀληθινός, ὁμή ἐστι κτίσμα καὶ ποίμνιον τοῦ Θεοῦ. ὁ ἐν ἁγίῳ Ἀρχιερεῖς Πέτρος λοιπὸν ὡς εἶδεν ὃτι εἶναι βλάσφημος ὁ Ἀρειως παῦσιν ἐκάθηρε τον καὶ λοιπὸν ἦσαν ἄγαγος τῆς δικαιονόμου τάξεως ὁ τρισάδωος Ἀρειως. Μετά δὲ τὸν θάνατον τοῦ Ἀρχιερεῖς Πέτρου, ἀρχιεράτευσεν εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν Ἀχίλλας τις τὸ ὅνομά του, ὁ ὅποιος ἐμεταγράμμισε τὸν Ἀρειων εἰς τὴν εὐσέβειαν ἐπει- τὰ ἐξερεύνησε τὸν καὶ πρωτοπατῶν τῆς Ἀλεξάνδρειας. "Εσθὼς μὲν λοι- πὸν δὲ ὁ Ἀρχιερεῖς Ἀχίλλας, εὐσέ- βει καὶ ὁριοδοτεῖ ὁ ἄσεβεστατος Ἀρειως ἀφρόντις δὲ ἀπεθάναν ὁ Ἀ- χίλλας καὶ ἀρχιεράτευσεν ὁ Ἐν Αγίου Αλεξάνδρου, παῦν ἄγιας ἡ βλασφημία τὰ αὐτὰ καὶ πλεῖονα. Βλέπον- τας τὸν λοιπὸν ἔποιησεν ὁ Ἀρχιερεῖς Ἀλεξάνδρος ἐκάθηρε τὸν καὶ ἐνυ- θεμάτισε τὸν καὶ αὐτὸς οὐδεποτὲ ἐπέσυν τὴν άφεσιν του, ἀλλὰ περισσότερον τὴν αὕτην, τόσον ὁ- ποῦ ἔσυν μὲ τοῦ λόγου τοῦ τὸν Ἐυ- σέβιον τὸν μητροπολίτην τῆς Νικο- μηδείας, τὸν Νικολίνον τὸν ἄγιον ἀρχιερέα τῆς Μυτιληναίας, καὶ ὁ ἦσεν ἐν Αἰγιαλίνῃ, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς ἀληθινοὺς καὶ ἀρχιερεῖς.

'Ο Δὲ εὐσεβεστάτος βασιλεύς Κωνσταντῖνος, βλέποντας τὴν σύγ- χυσιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Χρι- στιανῶν, ἔτειλεν ὀρισμόν καὶ πάντα τόπον, καὶ μαζώκησαν οἱ Ἀρ- χιερεῖς καὶ οἱ πρῶτοι τῶν μοναχῶν εἰς τὴν Νικαιά τοῦ κάστρον, καὶ στα- δίων ὡμοί μὲ τὸν Ἀρειων εἰς διά- λεξιν, καὶ νὰ ἔδειον ποῖος εἶναι ὁ παϊστῆς καὶ ὁ βλάσφημος. Ἐσπα- χησαν λοιπὸν εἰς τὴν Νικαιάν ἐκλο- τοὺς, καὶ οἱ μὲν Ἀρχιερεῖς ἦσαν διακόσιοι τριάντα δύο, οἱ δὲ ἔστε ὡς καὶ διάκονοι καὶ μοναχοὶ ἦσαν ὁγδο- ἱκονίων ἐκλογοῖς οἱ τρισάδωοι δια- κοσίωτα. Καὶ διὰ τὸς ὁμοίως δὲ- διαλέχθησαν, ὡς ἀπὸ τὸν καιρὸν τῆς ἐνσάρκωσες ὁσιομοίως τῶν Χρι- στοῦ ἔως τῆς Συνόδου ἐκείνης, τῆς ἡμέρας ἦσαν. Πρῶτοι δὲ καὶ ἐξαρχοῦ- της Συνόδου ἦσαν τούτοι οἱ Ἀγιοι Σιλβεστρὸς ὁ Πάπας τῆς Ῥώμης: Μητροφάνης ὁ Πατριάρχης Κων- σταντινουπόλεως Ἀλεξάνδρους ὁ Πα- τριάρχης τῆς Ἀλεξάνδρειας, ὅμως μὲ τὸν Ἀγιον Ἀθανασίων Ἑυστα- δίος ὁ Πατριάρχης τῆς Ἀντιο- χείας, Μακάριος ὁ Πατριάρχης τῶν Ἐφεσολόμων ὁ Ἀγιος Πα- ρνύσιος ὁ Ὀμολογητής: ὁ Ἀγιος Σπυρίδων ὁ Ἀρχιερεῖς τῆς Τρισυ- βρούστως μετ' ἐκείνους ἦσαν καὶ ὁ Μέγας Νικόλαος ὁ Θαυματουργός. Ἐκάθισε λοιπὸν ὁ Βασιλεὺς Κων- σταντῖνος εἰς τὸν θρόνον του, καὶ ἀπὸ μὲν τὸ ἐν μέρος ἐκάθισαν οἱ ἐ- κατόν πεντάρχην ἐνεάντια Πατρεῖς: ἀπὸ δὲ τὸ ἄλλο μέρος οἱ ἄλλοι 159. Συντυχώντας τούς λόγους οἱ Ἀρ- χιερεῖς καὶ ὁ Ἀρειως, ἐγίνετο πολλῇ ἀγωνία εἰς τὸ μέσον τούτων· βλέποντας δὲ ὁ Ἀγιος Νικόλαος ὁ ἐνδυναμεῖς ὁ Ἀρειως νὰ ἀποσταμώθη ὁ ὁδοὺ τοῦ ἦσαν ἀρχιερεῖς μὲ τὸ μιαρὸν του στόμα, ἔγαρ θείαν καινομένην, ἔπροκυπτιν' ὁτ' ἐκεῖ ὁ πατήτης, καὶ ὑπέγη καὶ ἔδοξεν εἰς τὸν Ἀρειων Ἔνας ράπτην στός ὁποῦ ἐπέστησαν ὁδείς τοῦ τὸ κήρυς. Τότε ἐγύρισεν ὁ Ἀρειως παραπομπεύοντος, καὶ λέγει πρὸς τὸν βασιλέα βασιλεὺς δικαιατε, δίκαιον εἶναι ἐμποροῦς τῆς βασιλείας σου νὰ σηκώσῃ χέρι τινάς; τοῦτος
Τότε ἐβγαλόν τὸν ἄπο τὴν φυλακὴν, καὶ ὅλοι τοὺς ἐπιτυγγαν εἰς τὰ ποῦ ἔδωκαν τοῦ καὶ ἐξήτυσαν συμπάθειαν καὶ συγχάρησιν ἀπ’ αὐτῶν. Ὑπὸ τὸ δὲ ἐσχάταν ἦν ὁ Σύνοδος, ἐσκοτίσαν ὁ ἄγιος Νικόλαος ἐγώησεν πάλιν ὕπως εἰς τὴν ἐπαρχίαν του.

Πειναὶ μεγάλη ἐγενεῖν ποτὲ εἰς τὴν Δυσίαν, καὶ τουκότη πεῖνα, ὅτι δὲν τὴν ἐνδυματόντο ποτὲ οἱ ἄνθρωποι τοῦ τόπου ἐκείνου καὶ λοιπῶν ὅλα τὰ μέρη τῆς Δυσίας ἐστενοχωροῦντο ἀπὸ τὴν πεῖναν. Ὀμοίως καὶ τὰ Μύρα ἦν ἐπαρχία τοῦ Ἀγίου Νικόλαου ἐκυνόδευσεν νὰ χαλάζῃ ἀπὸ τὴν πεῖναν. Αὔλη ὁ μέγας Νικόλαος ἐστιμοῦ βοηθὸς τῶν Χρυσιανῶν δὲν ἀφήνει τὸν κόσμον τοῦ νὰ χαλάζῃ ἀμὴ τῇ ἐνίγγησιν; Ναύης τις καὶ πραγματευτικὴς στιγμὴν ἐφόρησε τὸ καράθη τοῦ σιτάρι, νὰ τὸ υπάγη εἰς τὸν Φράγκον τὰ μέρη καὶ διὰ νυκτὸς φαινεται ὁ Ἀγιος Νικόλαος εἰς τὸν ὕπατον τοῦ καὶ λέγει τοῦ τὸ σιτάρι αὐτὸ τοῦ βούλεις νὰ τὸ υπάγης; Ὁ ναύης ἀπεκρίθη εἰς τὴν Φραγκίαν θέλει νὰ τὸ υπάγω, οὐ γὰρ ὁ Θεὸς. Λέγει τοῦ ὁ ἄγιος ὁ ἑκουσε μὲ ἐμένα καὶ σύρτῳ εἰς τὰ Μύρα τῆς Δυσίας, νὰ τὸ πολύησης καὶ πᾶς ἔθελεν, ὅτι έκει εἶναι πολλὴ ἀχρίδεια καὶ πεῖνα καὶ λάθε καὶ τρία φλορία διὰ ἐμπιστοσύνην καὶ φερτό εἶνα νὰ πάρῃ καὶ τὸ ἐπίλουτον δίκαιον. Τὸ πρὸς ἐξώθησεν ο ναύης καὶ βλέπει εἰς τὸ χείρο τοῦ καὶ ἔτος τρία φλορία τὸτε λέγει πρός τοὺς ἄλλους ναῦτας ἀπό τούς τὸν ὕπως εἰς τὸν ὕπως μου εἰδά ένα ἄρχερον γέροντα εἰς τὸ σχήμα καὶ μου εἶπε νὰ υπάγων με τὸ στι
πάντα εἰς τὰ Μύρα τῆς Αυκίας, καὶ
碘ὲ μὲ ἐδωκε καὶ τρία φλωρία ἀρ-
ρούσων· ἐλάτε γούν νὰ ὑπαγομεν ἔκει,
ὅτι κατὰ πῶς μὲ εἶπεν ὁ φανεὶς,
μεγάλη πείνα εἶναι εἰς ἐκεῖνον τὸν
τόσον, καὶ Ἰδέωμεν κάμη καὶ περι-
σάτερον διάφορον παρὰ εἰς τὴν Φυγι-
κάν. Ἡπευόμασα λοιπὸν οἱ ναῦται,
καὶ ἔστερεξάν τοὺς λοιπὸν ὑπήργοι εἰς
τὰ Μύρα τῆς Λυκίας τὴν ἐπαρχίαν
tου Ἀγίου, καὶ οἱ ἤρωοι οἱ Μυ-
ραῖοι, ὃτι ἤδη καράθη μὲ σιτάρι, ἐ-
δύξασαν ὅλον τὸν Θεόν, καὶ ἐδρα-
μακ ἀνάδρομε τὸ καὶ γυναῖκες εἰς τὸν
ἐβραίον, καὶ ἐπουλήθη τὸ σιτάρι κα-
tά πῶς εἶπεν ὁ Θεός καὶ ὁ ναυτὸς
ἐκείνος. Τοὺς ἐδύξασαν τὸν Θεόν,
ὅπου δὲν Ἰπερίετο ἀπὸ τῷ χείρι τοῦ ἐ-
κείμενος ὑπέλειξαν εἰς αὐτὸν.
Καὶ ἢθελα πάσης ἑαυτοῦ τὸν
λόγον μου, ἐνλογιμοῦν Χριστιανοῦ,
ὁ ἔνθετον ἐπέλεγον ἄνω ἀπὸ αὐτῷ
tὰ πάθη τὸ ναταλάθετα τινὲς καὶ
tὰ ἐπιλοῦσα τοῦ, καὶ ὅτι ἔλεγεν τὴν
ὁράμαν ὑπὸ παρέσχεται, ἐπὶ ἐπεὶ ἐκ
ἀρχής τὸν λόγον μου, πρέπον εἶναι
cαὶ νὰ τὸν τελείωσο, διηγομένος
μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ ἄγιου καὶ ἄλλα
πολλὰ θαυμάτια. Παρακαλῶ δὲ τὴν
αὐθεντικίαν σας, μὴν ἀμέλει καὶ νυ-
σταίσετε, ἄλλω ἀκουούσαι μετὰ πάσης
προθυμίας καὶ τὰ ἐπιλοῦσα τῆς διη-
γήσεως, νὰ δοξάσετε καὶ τὸν Θεόν,
νὰ ἐπαινέσετε καὶ τὸν ἄγιον, καὶ νὰ
λάβετε καὶ τὸν ἤξον μισθόν σας.
Ἡ γῆ ὅλη ἐὰν τρία μέρη εἶναι
μουρασμένη εἰς τὴν Ἀσίαν ἦγουν
τὴν Ἀνατολὴν, εἰς τὴν Ἑλλάδαν,
ἦγουν τὴν Δυσαν, καὶ εἰς τὴν Δυσ-
αν. Διότι δὲ λέγεται ὁ τότος ὅπου
ημειομερείας ἐὶ τῆς ἡμέρας.
Εἰς τὴν Δυσαν λοιπὰ τὰ μέρη, κα-
στροφὴν ὅπου τὸ ὁδιζέν ὁ Μέγας
Κοσμοταντόνος, καὶ ὄνομαζότε Φυ-
γία, μεγάλη ὅτι εἶναι καὶ ἄλλη μικρὴ
Φυγία, πέραν ἄπο τὴν Κοσμοταν-
τούνοιν, πρὸς τῆς Ἀνατολῆς τὰ
μέρη, αὐτὴν ὅπου ὄνομαζαν οἱ Ἑλ-
νικοὶ Τριακά. Λοιπὸν εἰς τὴν με-
γάλην Φυγίαν τὰ μέρη, ἐκατοκού-
σαν ἐδών ἀλλόφυλλα καὶ ἕξε, ὅπου
ἀνοιμάζοτα Ταμφάλοι. Αὐτοὶ λοι-
πὸν ὧν Ταμφάλοι ἐστήκοσαν ἐδών
τοὺς βασιλεὺς, καὶ ἐχοροδήθησαν
ἀπὸ τὴν ὑποταγὴν τοῦ βασιλέως
Κοσμοταντίνου. Ὁ ἄρα Μέγας Κο-
σμοτανίνος ὀντὸς στρατιωτείς στὴν
ἀνάκατοσεν τῆς Φυγίας, ἔστη τρεῖς χιλιά-
ρους ἀντάμα μὲ στρατιώτας πολ-
λαθούς νὰ ὑπάγουν εἰς τὴν Φυγίαν,
νὰ εἰρημένουσαν τὸν χώσον τὸν ἥ
ἐνα ἔλεγον Νεκταρίαν, τὸν δευτε-
ρον Οὐθόν, καὶ τὸν τρίτον Ἑρω-
λάων. Πλέοντος λοιπὸν οἱ τρεῖς αὐ-
τοὶ χιλιάρχοι νὰ ὑπάγουν εἰς τὴν
Φυγίαν, ἄραξαν τὸ καράβη τοὺς
eἰς τὸν λιμένα τῶν Μυρωίων, ὅποι
ἀνοιμάζετο 'Αδριάκης καὶ ἔπειδή
καρφήν δὲν τοὺς ἔκαμε νὰ ἀμένε-
σας, ἐκάθοτο εἰς τὸ περιγιαλόν.
Ἀπαντήσαντες τὸν καρφήν δὲν
τοὺς κάμουν, εὐ-
δέσησαν εἰς τὸ κάστρον, ἀφορμὴν
μὲ νὰ ἀγοράσουν ψωμὶ τοὺς, τὸ δὲ
περισσότερον νὰ ἀρνάξουν ἐπὶ εὐ-
ροῦν. Ἔγγυςος λοιπὸν ἔχετε τὴν
ἡμέραν ἐκείνην εἰς τὸ παζάρι τῶν
Μυρωίων ἀπὸ ἀρταγῆς τῶν στρα-
τιωτῶν ὁ δὲ 'Αλίσι ἄρα ἤρωες τὴν
σύγχυσαν, ἐπικούρησε ὑπῆργος εἰς
tὸν λιμένα νὰ εὑρη τοὺς χιλιάρχους,
tοὺς αὐθεντάδες τῶν στρατιωτῶν.
Η διόγκους γονέων καὶ λέγει τοὺς τις ἀνάθροπους ἔστε ἡ αὐθεντία σας; Ἡ ἑνδιά ποτὲ ὡς τὸν εἶδον Ἄρχειρεα καὶ γέροντα ἀπεξιόθησαν τατεινὰ δοὺς λοὶ τοῦ Βασιλέως καὶ τῆς ἀγιώσυνης σου εἴμεθεν, καὶ ὑπάγωμεν ἐν τὸν ὁμολογοῦν τοῦ Βασιλέως εἰς τὴν Φιωνίαν, νὰ εἰρηνεύσωμεν τους Τα- ηράλος, ὅτι ἠποκροσαν ἄνδρας τους βασιλείαν ἀλλὰ καὶ τὸν ἄλλον δὲν μᾶς κἀ- μένει καὶ κατάγομεν ἀποτελείαντος τὸν ἄνδρον." Ο Ἅγιος ἀπεκρίθη καὶ ἔπειδη διὰ νὰ εἰ- ρηνεύσωμεν κόμως σᾶς ἔστειλεν ὁ πο- λυχρονομένους βασιλείας, τίνος ἔνε- καν ὑλήθη εἰς ἀγαπημένον κόμων καὶ κάμινετα σύγχυσις; Ὑς ἦκουσαν οἱ χιλιάρχοι ἐφοβήθησαν, ὡς Χρι- στιανοὶ καὶ ἀγαθοὶ ἄνδραι ὁποὺ ἦσαν, καὶ λέγον τὸν Ἄγιον, ἔτεις εἰναι, Δέσποινα ἄγιε, ὁποὺ κάμινε τὴν σύγχυσιν; Ο Ἅγιος ἀπεκρίθη σὲ εἰστε ἐκαίνου, ἐπεὶ ἐρήμετα ἄρετες τοὺς στρατιῶτας σας καὶ κάμινες τὸ πάσην εἰς τὸ παράλοιπον τὸ αὐθεντε- νόν, ἔστειξε πτοιετέ. Τότε ὡς ἦκουσαν οἱ χιλιάρχοι, παρευθύς ἔδραμαν εἰς τὸ παράλοιπον καὶ ὁποῦ εἰρηνεύ- σαν ἡ ὑπόθεσις. Τότε ἐπηρεῖ ὁ Ἅγιος τοὺς χιλιάρχους ἔκαινους εἰς τὴν Μητροπόλαν του, καὶ ἐγίλευ- σαν τοὺς καὶ ἐδιώκοντο τους, καὶ ὁς κακοὶ πόλες καὶ παλιὰ ὁποὺ ἔδι- δον τους, ἐκαθοδήγησαν τους καὶ μετὰ εἰκής καὶ εὐθυγίας ἐξερευνοῦ- διε τοὺς ἐν τῷ λιμένα τῆς θαλάσ- σης τῶν Μηρόνων.

Καὶ οἱ μὲν χιλιάρχοι καὶ οἱ στρατι- πιστοὶ τους ἔμελλαν νὰ ἔμεινεν εἰς τὸ καθάρθη νὰ ἐπιτείνωσιν, ὁ δὲ Ἅγιος ἔργοσε μὲ ἐκάθη εἰς τὸ κάστρον, καὶ πρόχειρον πάραστα ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες κλαίοντες καὶ ὁδυρόμενοι, καὶ πιέπουν εἰς τὰ ποδάρια τοῦ Ἀ- γίου καὶ λέγουν τοῦ βοηθοῦν μας, δουλε τοῦ ἀληθοῦ κυρίου τοῦ ἔλεους εὑροῦν τὴν ὁρᾶν ὀ τινί ὅποι τοῦ τόπου μας, Ἐστάθησας, ὅτι- κα ὁποῖο νὰ φονεύσωμεν ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς μας τρεῖς ἄνδρες, χωρὶς νὰ πταίσω, καὶ χωρίς νὰ ἤξεγορον τοποτε, ὁποῖο ἔλαβεν Ἰσραήλ ἀπὸ τοὺς ἐξάρχους μας, καὶ ἀπεφάνωσι θάνατον καὶ τὸν συγγενῶν μα- νῆς γονέων ἔλαβε εἰς ἑκατότο μας ὁρ- φανοὺς καὶ πτωχοὺς καὶ προφῆβασι νὰ τοὺς ἔλεησας ὑμῖν, ὅτι ἂν ἐς τὸν προφῆβας ἐστοῦτα τὴν ὁρᾶν εἰς ἑκα- τότα μας πτωχοὺς, γινόμοντο οὕδατο ἀπὸ τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. Ταῦτα ὡς ἦ- κουσαν ὁ Ἅγιος ἐλεηθησθή, καὶ λέγει πρὸς τοὺς χιλιάρχους ἔκαίνους. Λά- δετε τὸν κόσμον, καὶ ἐλάτε μετ' ἐμέ- να νὰ υπάγομεν νὰ ἵδομεν τι εἶναι αὐτῇ ἡ ὑπόθεσις. Ἐκάινους γονέων ὁ- οὺς τοὺς μὲ πολλὴν σπουδήν, καὶ ἐ- δραμον καταπόδι τοῦ Ἅγιου, ὁ δὲ Ἅγιος τρέχοντος ἔφρασεν εἰς τὸ- πον τινά, ὁποὶ ἀνομαζετο Ἰερών, καὶ λέγει πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὁποῖος ἀ- πεκρούσαν ἔκει. Ἔτι νὰ εἴδετε τίνας ἀνθρώπους ὁποῖος μέλλουν νὰ τοὺς φονεύσουν; Λέγον τῶν ἔκαίνου, εἰδα μὲν τους ὁποῖος ἀναγόμεναν ἀπὸ τὴν Ἑκάινους τῶν ἁγίων Κρη- σσαντος καὶ Διοσκουρίδου, καὶ παρα- ευθὺς ἔβρας περισσότερον νὰ τοὺς φυ&theta)y, καὶ τρέχων τοὺς ἔφρασεν εἰς τὴν πόρτα τοῦ κάστρου. Ἐρώτη- σεν ἔκει τοὺς πορτόρους, μὴ νὰ εἴ- δετε τοὺς τρεῖς καταδίκης; τοῦ λέγουν ἔκεινοι, τόσο τοὺς ἐπέρασαν ἀπ' ἕδω, καὶ ὑπάγουν τοὺς εἰς τὸν Βηηρέον τὸν ἐκατὸ τῆς καταδίκης να
τούς ἄποκεφαλίσσων. Τότε ὡς ἤκουσεν ὁ "Αγίος ἐδραμε μετὰ πάσης προθυμίας, καὶ τὴν ὠραν ὁποῖο ἐσήκωσεν ὁ στρατιώτης τὸ σπαθὶ νὰ τοὺς ἄποκεφαλίσσῃ ἕνα πρὸς ἑνα, ἵ-

δου ἔφθασε καὶ ὁ "Αγίος ἱδραμένος καὶ κοπισμένος, καὶ παρευθύνε ὑπὸ πολλῆς γενναιότητα ἐφαράξε τὸ σπα-

θὶ ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ στρατιώτου, καὶ ἔφυασε τὸ κατὰ γῆς καὶ μονα-

χὸς τοῦ ἐπίπασ τὸς καταδίκους ἑκένως. Τὰ χαράν βάνετε εἰς τὸν νοῦν σας εὐλογημένοι Χρι-

στιανοί, ὅτι ἔλαβαν τὴν ὠραν ἑκεί-

νην οἱ τρεῖς καταδίκους ἐχάργησαν μὲν εἰς τὸ καλὸν ὁποῖο τοὺς ἠδράν, ἐθάνατον δὲ καὶ τὸν Θεόν καὶ τὸν ἄγιον Νικόλαου διὰ τὴν ἐπεργέσιαν ὑπὸ τοὺς ἑκένως. Ἑπείδη λοιπὸν μεγάλη ἡ ὑπόθεσις ὧν ἔγεν-

νεν, ἔδωκεν ὁ Θεόν καὶ εἰς τὸν κάστρον καὶ παρευθύνε μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἄνδρες τὰ τε καὶ γυναῖκες, ἔδραμαν νὰ ἰδοὺ τὸ ἔθιον τοῦ Ἅγιου. ὁ δὲ αὐθεντὴς τῶν Μυρεόν Ἐφεσίων, ὁς ἔμαθε τὴν ὑπόθεσιν ἐκαθαλλεί-

κεσε καὶ ὑπήγαγε καὶ αὐτὸς νὰ ἤδη, ὅ δὲ "Αγίος ὡς τὸν εἶδε μήτε ἔδειλα-

σε τίποτε, μήτε ἐπαραμέμβιο, μόνον λέγει τὸν Ἐφεσίων, τίποτε ἐκεῖνο ἐκ-

κατε ἄδικην κρίσιν, καὶ ἀπόφασαν εἰς τοὺς τρεῖς ἀν-

δρασ, ὧποι δὲν ἐπέταναν τίποτες; δὲ-

ποὺ ποτὲ κακῶν δὲν ἐκμαῖρομεν, μήτε εἰς τὸ τά κάστρον, μήτε εἰς ἄλλο κανένα; Ἀπεκάθισε ὁ Ἐφεσίων ὁ Σμυρνῖς καὶ καὶ Ἐδοξίας οἱ πρῶτοι ἀρχιτεκτονὲς τῶν Μυρεόν ἦλθαν, καὶ ἐ-

μαρτυρήσαν κατεπάνω τοῦς, καὶ δικαιο-

δρας ὑρία νὰ τοὺς φονεύσουσιν ἐπείρασα γράματα εἰς αὐτὸ "Αγίος τοῦ Ἰθοῦ; Λέγει δὲ "Αγίος δὲν ἐπήρες ἐστὶ ἀστρα, καὶ τοὺς ἐκαθαλλεσ-

άδικος; νὰ μᾶ ταῖς ἦμεραῖς τοῦ πο-

λυχνοφόρου βασιλέως Ἐφεσίων τίνος, ἔγι 

τὰ ὁ ἀνάρεον εἰς τὸν 

Βασιλέα, νὰ ἱδῆ καὶ ὁ βασιλεῖς, ὅτι 

dei ἐστὶν σὲ χρήσει, ἀλλ' ἀδικήθης 

εἶναι ἱδῆ καὶ οἱ βασιλικοὶ ἀνθρώ-

ποι, οἱ τρεῖς ἐπιταχύνοι χαλάρωσι, νὰ 

μαρτυρήσουσι τὴν ἀλήθειαν ἐμπο-

ροῦσιν τὸν Βασιλέας. Τότε ὡς ἤκου-

σεν ὁ αὐθεντὴς Ἐφεσίων, ἐν μὲ 

γνωρίζοντας ὅτι ἀδικῶς τοὺς ἐκα-

θαλεῖσα, ἀλλ' δὲ καὶ φροομένος 

tὸν φρονησιμὸν τοῦ Ἅγιου, ἔπεσε 

εἰς τὰ ποδάρια τοῦ καὶ ἔβηε τὸ 

συμπάθιον καὶ ὁμοῖο δὲ "Αγίος ἐσπυγχώ-

ρησε τὸν, καὶ ἔκοψαν ἄγαπην. 

Ἀλλ' ὡς εἶδαν οἱ τρεῖς χαλάρωσ 

ἱκεῖν ὡς τοὺς προείπτα πὼς ἔγεναν 

ἐσπύγχον λαλοῖς εἰς τὸ καράδι τὴν 

ήμεραν ἑκέννην, καὶ ἔπηγαν εἰς τὴν 

Φοινίκαν, καὶ ἔκοψαν ἄγαπην μὲ 

τοὺς Ταφαλοὺς, καὶ γυμνίζοντας 

ἐπήγαν εἰς τὸν βασιλέα Κοσμαν-

τινος, καὶ ἐπανασκέψαν τὸν καὶ ἀ-

νέφελον τὸν ψ νύσθεν, πὼς ἐ-

κοίμων ἄγαπην εἰς τὴν Φοινίκαν μὲ 

τοὺς Ταφαλοὺς; οὶ ὁ βασιλεῖς 

Κοσμαντινὸς ἐτήσιας τοὺς, καὶ χρι-

σιμαντα περισσα τοὺς ἐδοκεῖ, καὶ 

οὐ μόνον τοσοῦτον, ἀλλ' καὶ εἰς με-

γαλίτερην τιμήν τοὺς ἀνέβασεν. 

Ἀλλ' τί τὸ μετα τάπτα, ἀκούσε 

παρακαλῶ σας, εὐλογημένοι Χρι-

στιανοί, νὰ ἴδητε πόσα κάμει ἡ ἀν-

τιθέλη εἰς τὸν ἀνάθρωπον. Οἱ μεθρίτες 

ἀρχιτεκτονὲς ἐκεῖνοι οἱ Νεστοριανοὶ, λέ-

γοι, καὶ Ὀδροσ, καὶ Ἔρσπιλα, δι-

ἀρίθμου εἰς τὰς βασίλειας, καὶ πρῶ-

τοι τὸν φίλον του βασιλέα ἐφαί-

νοῦντο, ὁμοίων οἱ τὶς ἀνθρώποι 

βασιλικοὶ μὴ δυνάμενοι νὰ βλέπουν
αὐτοῦς τοὺς ἄρχοντας πῶς τιμοῦν·
tai ὑπὸ τοῦ Ἡσαΐα, ὑπήγαγαν εἰς
tὸν ἐπίστροφον τοῦ βασιλέως Ἰσραήλ
ναὶ μονάδι, καὶ λέγουν τοὺς εἰδὲs
οἱ τρεῖς ἄρχοντες οἱ καλοὶ τί ἐκα-
μαν; τοὺς ἐστείλει ὁ πολυχρονιμέ
νος Ἡσαΐας νὰ εἰρηνεύσωσιν τοὺς
Ταχύραλους καὶ αὐτοὶ ἐστήκαν κα
ντοὺς ἐσωρμὲν πρὸ τοῦ λόγου τους, κα
βουλοῦνται νὰ τοὺς φέρουν στρατι
ώτας καταπάνω τοῦ Ἡσαΐας νὰ
βασιλεύσωσιν αὐτοῖς. Ταῦτα δὲ ὦς ἦ
κουσεν ὁ Ἡσαΐας, ἔτερε μὲ τὰ
γὰρ πῶς νὰ γένη ἡ ὑπόθεσις; ᾤμως
ὡς εἶδαν οἱ φθοροῦντες ἐκεῖνοι, ὅτι
χωρὶς ἀπείρα δὲν γίνεται τίποτε,
ἔφερον βιὸν τολίν καὶ ἔσωσαν τὸν
Ἀββαΐαυς. Αὐτὸς ὦς εἰδὲ τὸν βιὸν
παρευθύνει ἐκμεταχώρησε τὴν γνώμη
tοῦ πρὸς ἐκεῖνος, καὶ ἐστείλει ἀν
θρώπους ἰδιοὺς του, καὶ ἐρούσα
σαν τοὺς τρεῖς ἄρχοντας, μὴν ἤγε
όντος τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου.
Ἀπέρασαν λοιπὸν χρόνον ἰκανὸν εἰς
tὴν φυλακὴν φυλακισμένον, ὁποῖον δὲν
ἵερευαν καὶ διατέτει τοὺς ἐρωτη-
σάν οἱ δὲ φθοροῦντες ἀνδρὲς ἔχειν
φροδούμενον μήπως φανερώσων γινέ
σται ἐνώπιον τοῦ Ἡσαΐας καὶ τοῦ
βασιλέως, ἐπήγαγ μὲ ἄλλα περισσό
τερα χάμισι πρὸς τὸν ἐπιστροφὸ
τοῦ βασιλέως Ἰσραήλ, καὶ λέγουν
tὸν δὲν μᾶς ἀρέσει νὰ ἴναι αὐτοῖ
οἱ τρεῖς ἄρχοντες φυλακισμένοι, μὴ
να γιὰ τὸ μάθουν οἱ Ἡσαΐας καὶ ἔ
λθουν καὶ τοὺς βγάλουν ἀμή
εῖτι εἶναι τὸ συνεργότερον ὅσιος
νὰ τοὺς φονεύσων, ὅτι καὶ ἐκεῖ ὁ
ποὺ κάθονται εἰς τὴν φυλακὴν πά
λυν ἐνεργοῦσα τῶν τεχνῶν τους κα
τὸν πνηματικὸν τους. Ὅσο εἰδὸ
ὁ Ἡσαΐας ὅτι καὶ εἰς φόνον τὸν
βιάζοντο, φοβούμενος μῆπος τοῦ πά
ρους ὀφίου τὰ ἄστρα ὅπου τὸν ἔδω
κακότερον ὅδικας ἐκαταφρούγησαν ὁλα καὶ θεῖν
καὶ ψυχήν, καὶ ἐδούληθην χάμη
τὸν λόγον τους, δὲν ἤρωντο ὅμως
χωρὶς τὸ θέλημα τοῦ βασιλέως νὰ
χαίμῃ τὸ θέλημά του καὶ διὰ τοῦτο
ὔπηκε πρὸς τὸν βασιλέα Κωνσταν
τίνος μὲ προσώπου λυπημένου καὶ
θλιβοῦντο, καὶ λέγει τοὺς πολυχρονι
μέναν Ἡσαΐας, οἱ τρεῖς ἄρχοντες Νε
ποτινάν, Ὀδόννος καὶ Ἐρυπλόνος,
ἐφείδισαν ὅτι εἶναι ἀντίστατα τῆς
βασιλείας σου, διὸ τοὺς Ταχύρα
λους ὁποῖον ἄρχηκαν νὰ εἰρηνεύσουσιν,
αὐτοῖς τοὺς ἐσωρμὰν πρὸς τοὺς λόγους
tους, καὶ βουλοῦνται νὰ τοὺς φέρουν
cαταπάνω τῆς βασιλείας σου· λατ
ὸν δὲν πράγματα εἶναι ὁ ὅρι
ς τοὺς φονεύσῃς, νὰ ἴδων καὶ
ἀλλοὶ ὅσον αὐτοὺς νὰ παίδευθον,
ὁ νὰ συνερέξῃς πότε νὰ γλύτωσῃς ἀπὸ
τὰ χέρια τους.
Ταῦτα ὦς ἦκουσεν ὁ Ἡσαΐας,
θαρροῦντας ὅτι εἶναι ἀδικός τοῦ ὁ
Ἀββαΐας καὶ νομίζοντας ὅτι εἶναι
ἀληθῆς τὸ πράγμα, ὡσιε νὰ τοὺς
δώσων μοντάτον εἰς τὴν φυλακήν
ὅτι αὐρίον νὰ εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ
θανάτου τους· λοιπὸν ἔγραφεν ὁ Ἡ
Ἀββαΐας τὴν ἀπόφασιν τους, καὶ ἐ
στείλει καὶ τὸν φυλακάτωρα νὰ τοὺς
donὴ τὸ κακὸν μαντάτον ἔκειν. Ἐ
τήθη γὰρ τὸ φυλακάτωρα καὶ λέ
γει εἰς τοὺς τρεῖς ἄρχοντας ἐκεῖ
νοὺς κλαίοντας καὶ ἡρίνωντας· ἀ
δελφοὶ μου ἀγαπημένοι, ἀμπτοὶ νὰ
μὴν ἴδεις φάγῃ φωμῇ καὶ ἀλλοὶ μὲ
τὴν ὑπόθεσιν σας, μὴ νὰ ἴδεις
φιλοικεῖται μὲ ἐας τρέφει μὲ τὸ
μαντάτον ὁποῖον σὰς φέρουν· ὅμοιον
ὁ βασιλεὺς αὐρίον νὰ ἴναι ἡ ἡμέρα
τοῦ θανάτου σας λογοῦ ὅτι ἔχετε νὰ διατάξετε τὰ πρῶτα σας, κἀπεῖτε τὸ, τὸ συντομωτέρον, ὑπὲρ μὴ αἰσθάνετε ἀδιάστατον, ὁ μὲν φυλακάτωρος ἀυτὰ τοὺς ἐπὶ κλαῖοντας, ἐσκεῖν δὲ ὡς ἠκουσαν τὴν ἀπόφασαν, ὁ δὲ σῶμα ἑλθεῖσι φαίνεται ὑπὸ δὲν ἠξευρισκότας. τὸ ἐν αὐτοῖς καὶ τὸν τοῦτον τὸν περιεχόμενον τὸ τότε; καὶ δὲν ἦσαν διαταγὲς ἐκτὸς τῶν ἑκατάδικων! Ἐγώ εἰς τὸν ὅπου ὅμως ὁμιλοῦσαν τὸ τὸ φᾶρος ἐπὶ τὸν τὸν πρὸς τὸν ἀσκόνιον τοῦ ὅτι μὲν ἢ ἀκατάσχολος ἡ ἀσκόπησαν, ἢ ἥν ὅτοι μᾶς ἦν τὸν τὸν τὸν ἄνθρωπον μᾶς; καὶ ἦλθον τῶρα καὶ τὸς ἄκοιμησαν καὶ ἠξευρίσκωσαν; άληθες ἢ εἰς ἅτι ἠκέχρισαν τὸ Νεποτανός ἠπείδη ἐρατά ἡ ἡ λαϊκοσφυγή δύναμις ὁδὸν θυμόθεν οὗτοι ἠξευρίσκοντος, τὸ μίας ἠλευθερωτήτας, μόνον ξεπήγαγε τὴν ἠπόθεσιν ὁποῦ ἠξευρίσκοντος τὰ τὰ Μύρα τῆς Λυκαβηττῆς ἀπὸ τὸν Μέγαν Νικόλαον; ἔλαβε τὸ τὸ καλέσαμεν τὸν ἔπειτα τὸν ἀγνόν, καὶ τὸν άγιον, μικτὰς φράσεις ἡ ψευδοσκελεῖ τοῦ, καὶ μᾶς ἠλευθερώσας τοὺς ἀναιτίας, ὁποῖο ἦν ἠξεύρισκος τῶν τῶν. ἦν ἡ αἰσχύνης τούτης. Η ἀκατάσχολος λογοῦ εἰς τὸν καὶ μετὰ δοκοῦν ἠξεύρισκον λέγοντες; Κύριε ὁ Ἄγιος τοῦ πατρὸς ἡμῶν Νικόλαον, ὁποῖο ἀληθείας ἀπὸ τὸν ἄσκονταν διὰ τὸν διανοῦν τοὺς τρεῖς ἄνδρας εἰς τὰ Μύρα, ἦν καὶ τῶρα εἰς ἡμᾶς, ὅτι ἂν οὐκ ἦσαν τοὺς εἶχον καὶ μᾶς βοηθήσα τὴν καθεῖτο ἡ μοῖρας ἡ ἀπειρότευσαν εἰς ἡμᾶς, καὶ κανεὶς δὲν εἶναι ὅποιοι μᾶς ἠλευθερώσας ἀπὸ τὸν πειρασμὸν ἢ δὲν ἡ φωνή μας ἐλευθερώσας πρὸς τῆς εἰς ἡμᾶς;
εἶμαι ὁ Νικόλαος ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀρχιερεύς τῶν Μυρέων.
Ταύτα εἶπεν ὁ ἁγίος καὶ παρευθεὶς ἐξήγησεν καὶ ὁ Ἀθλάβιος, καὶ ἐσυλλογίζομεν τί νὰ ἦνα τὸ ὅραμα μου.
Εἰκα, συλλογίσθημεν, ἐφάνασαν οἱ υπηρέται τοῦ Βασιλέως Κωνσταντινοῦ τίνος, καὶ λέγουν εἰς τὸν Ἀθλάβιον.
"Εἷς τὸ συντομότερον, ὅτι ὁ βασιλεὺς σὲ γιορέως ὑπήγαγε λοιπὸν πάραπτα, καὶ ὁ βασιλεὺς ἁρχιερὲς καὶ τὸ ἐσθηματίζοντο τὸ ὅραμαν ὅπου εἶδε.
Λέγει τοῦ ὁ Ἀθλάβιος. Πολυχρονίστα τὸν βασιλέα, καὶ ἐγὼ τοιοῦτον ὁμοίως ὅτι τὸν ὄνομαν εἴδα εἰς τὸν ὄνομαν μου, πλὴρος ἦδι ἐγὼ δὲν δύναμαι νὰ καταλάβω τί εἶναι τὸ ὄνομαν μας: ἀμὴν ἄλλοι κράζομεν τοὺς τρεῖς ἀνθρώπους ἑκάστους, νὰ ἰδοὺς ἕκατον τῶν ἔλθετεν. Λοιπὸν ἐμβάζον τοὺς καὶ ἤθελαν, καὶ λέγει τους ὁ βασιλεὺς: τί μαγείας ἐκάματε, καὶ μᾶς ἐστείλατε τοῖς αὐτοῖς ὑμεῖς ἐκεῖνοι, καὶ δὲν ἐκκολοφοῦσαν ἄποφη τὸν φόβον μας; ἔκεινοι δὲ ἐπέδραν δὲν ἤξεσαν τοὺς αὐτοὺς τοῖς διὰ τὸ καὶ ἡμῖν ἐκεῖνοι; τῷ τούτῳ πρὸς ἡμεροτίματα, καὶ λέγει τους: ἀποκρυπτεῖ, ὁ ἄνθρωπος τί φοβείσθητες σὺς αὐτοῖς; μιᾷ τοῖς δὲν συντυγχάνεσθε; Τότε ὡς εἶδαν οἱ τρεῖς ἀνθρώποι ἐστείλατε τὸς ἡμεροτίματα τοῦ βασιλέα, λέγουν τοῖς μετὰ δυσμάτων. Ημείς, ὁ βασιλεὺς, μηδὲ δὲν εἶναι ἡ μαγεία ἤξεσθησεν, ἄλλα μὴν ἄλλοτε μας ἐματελεσθήσαμεν τοῖς ἄνθρωποι κατὰ τής βασιλείας σου μάρτυρας εἶναι δὲν ὑποθαλμός τοῦ Θεοῦ, ὅπου

βλέπει καὶ ἐπιτηρεῖ τὰ πάντα εἰδὲ εἶναι, ὃτι ποτὲ ἤμεις ἐδουλήθημεν κατὰ τής βασιλείας ἐκεῖνης, κατὰ τής βασιλείας, παρακαλοῦμεν σὺς βασιλεύς, καὶ ὁμοίως σὺς εἰς τόν Θεοῦ, μὴ μᾶς λυπηθῆς ὑποθαλάσσῃς, μὴτα ὅλος μας τὸ γένος αὕτη εἰς ἐναὶ βαρύτερον τῆς ἡμέρας ἀποφασίσας καὶ ἡμᾶς.

Ἡμεῖς, ὁ βασιλεὺς πολυχρονίστας, τοιαύτην παραγγελίαν ἔχουμεν ἀπὸ τοὺς πατέρας μας, ὅτι νὰ συνάντητε καὶ πρῶτα τὸν Ἱεροῦ καὶ δεύτερον τὸ τελείον βασιλείᾳ εἰδὲ εἶναι, ὃτι φαινεῖται καὶ ἐναίως οὗτος τὸ βασιλέας ἀνείπωτος τὸν βασιλεύς νὰ ἐπιχειρεῖται τὰ μάλιστα τοῦ ἐξελεφτύσῃ καὶ ἡμεῖς καὶ ἐπουκάλυπταμεν μόνον, πόνος ἔχεσθε μας εἰς τὴν βασιλείαν σου, ὅπερ καὶ πρῶτα μᾶς εὗρεςες καὶ ἐστείλας καὶ εὐερεῖς καὶ τῆς Φωιγαίας πρὸς τοὺς Ταχυδύνας, καὶ ἡμεῖς μόνον διὰ τὴν ἄγασταν σου τὰ ἐκαταφρονήσαμεν ὅλα, καὶ ἐπιγραμμέν μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκαμίαμεν ὅσον ἤτο τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς βασιλείας σου εἰς αὐτὰ ὅλα, βασιλεύς έθαρροῦσαμεν διὰ τὸν τιμηθῆσαι καὶ ἐκ τῆς βασιλείας σου καὶ ἡμεῖς βλέπομεν, δι᾿ οὗ μόνον ἀτιμασθαν ἀντὶ της παράνομης, ἀλλὰ καὶ δάκτυλον, βασιλεύς ἀπολαμβάνομεν. Ταύτα ὡς ἠρωσθεν δὲν βασιλεύς, ἀνθρωπος ἠττικαν καὶ ἐκεῖνος, καὶ ὁμοῖοι ἐκαταπράπτουν ἡ παρὸς τοῦ, καὶ λέγει μὲ ἠλλον νεύμα πρὸς ἐκεῖνος. Εἰσεῖται με, τί ἁγίον ἐπιπλεόνθητε εἰς τὴν φυλάκην; πόνος ἐδέσθε τοῦ Θεοῦ τὴν νύκτα ταύτην. Ἀπεκρίθησαν οἱ ἄνθρωπος ἡμεῖς, ὁ βασιλεύς ηείδοτατο καὶ πολυχρονιστάτο, συντελεσθοῦμεν, εὐερεῖς ἐπομενόμεν τὸν Θεοῦ εἰς τὴν φυλάκην κλαίοντες καὶ Ἰσόντες. «Κύριε, Κύριε ὁ Θεὸς
τοῦ πατρός ἡμῶν Νικόλαου, ὅπου ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὸν ἁδικὸν θάνατον τοὺς τρεῖς ἄνδρας εἰς τὰ Μύρα, αὐτῶς ἐλευθέρωσον καὶ ἡμᾶς ἀπὸ τοῦτον τὴν τὴν συκοφαντίαν, ἃπο τίς εἰς ἀπενέβη. Ὅ δε βασιλεὺς Κονσταντῖνος, οὐδὲ ἤκουσε τὸ ἄρρωμα τοῦ Ἐλγίου Νικόλαου, λέγει πρὸς ἑκείνους πάλιν εἰς αὐτὸς ὁ Νικόλαος ὁποῖον λέγετε, καὶ τοὺς ἐλευθέρωσε τοὺς τρεῖς ἄνδρας εἰς τὰ Μύρα, εἰσέπε με καταλεπτίζει.

Τότε ἀπεκαθίσθη ὁ Νεποτιανός, καὶ λέγει πρὸς τὸν Βασιλέα: 'Ἡμεῖς πτω-

χοροφημένοι Βασιλεύ, ἄνεγγελμαν μὲ νὰ ὑπάγωμεν εἰς τὴν μεγάλην

Φρούριον πρὸς τὸν Ταρταράς, μὴ ἔχοντες καρανὸν νὰ ἀρμενίσουμεν, νὰ

ἀράξαμεν τὸ καράρι μας εἰς τὸν Ἐσ-

δρωπὸν τὸν λείμον τῶν Μυραῖων καὶ ἔκει ἠλέθε καὶ ὁ Μεταμολογὺς
tὸν Μυραίον, Νικόλαος ἄνωτος, καὶ μᾶς ἐξοδεύσει, ἄλτροσοις ἐννέα-

τος καὶ άγιος, καὶ τοιοῦτος ἀπὸ τὸ τόπος ἐκεῖνος τὰ Μύρα, γεμάτος εἰ-

ναι ὁτὰ τὰ θαύματα ὅτι κἀνενα

καθεκάστην ἡμέραν καὶ ἄκοοναν, Βασιλεί, ἀπὸ τὴν ἀρετὴν τοῦ πάζ

tὸν εὐλαβοῦνται καὶ τὸν φοβοῦνται

οἱ ἄνθρωποι τοῦ τόπου ἐκεῖνον, καὶ ὁμόνοις αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀθέλ

ντὴς τῶν Μυραίων Ἐστάθιος, ὁ δὲ

δυο τῆς βασιλείας σου. Τρεῖς ἄν-

δρας ἐσυκοφάντησαν τίνας ἄρχοντες τοῦ τόπου, καὶ ὁ αὐθέντης Ἐστάθι

οὶ οὐροῦν κατὰ τὸν νόμον, νὰ τοὺς

ἀποκαταλάβουν, ὡσόν πᾶς καὶ τὸ

ἵμιος τοῖς ταχαίστους μέλλον μὲ πάθωσιν ὅμοιοι τοῖς συγγενεῖς τῶν

ἀνθρώπων ἐκεῖνον ἔδραμον πρὸς τὸν Ἀρχιερά τούς, τὸν Νικόλαον αὐτῶν, καὶ ἔπεσαν εἰς τὰ ποδάρια

του, κλαιόντες καὶ λέγοντες· Βοή

θησαν μας, δουλε τοῦ ἁλθινοῦ

Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἐτούτην τὴν ἁρ

ραν, ὅτι ὁ αὐθέντης τοῦ τόπου μας

Ἐστάθιος, ἁδικὸς ὁρεί νὰ φορεύ

σουν ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς μας τρεῖς

ἀνδρας χωρίς νὰ πταίσουν, χωρίς

νὰ ἥξευσον τίποτε πταίσαιν, τότε

δὲ ἤκουσεν ὁ Ἀρχιεράς ἐκεῖνος, ἐξ

δομέ σε καὶ ἀργάτα ἐπὶ τὸ σπαθὶ ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ στρατιώτου, ὅποι ἦνε

νὰ τοὺς ἀποκαταλάβῃ καὶ πλέον κα

νεῖς δὲν ἐστάθη ἐναντίον τοῦ, μὴ

ἐμπώρευς τίποτα νὰ ἀποτολμήῃ νὰ

τοῦ εὑρεῖ ὅτι ἄτικα ἐκαμεν· ἀλλὰ μη
dὲ αὐτὸς ὁ Ἐστάθιος ὁ δουλὸς τῆς

βασιλείας σου εἶπε πλέον τίποτες,

καὶ ἐξεῖτε συμπάθειον. Αὐτὰ ὅλα,

Βασιλεύ πτωχοφημένε, εἰδαμένα τὰ

ἡμεῖς μὲ τὰ μάτια μας, καὶ ἐνθυ

μομοῦμενὰ τὴν καλωσύνην ἐκεῖνην, δ

που ἐκαμεν εἰς τοὺς τρεῖς ἀνθρώπο

μας ἄνδρας ὁ Ἀρχιεράς Νικόλαος,

ἐπικαλεσθηκεν τὸν Θεὸν μετὰ πολ

λῶν δοξών νὰ προφήτηση διὶ ἐφ

χῶν τοῦ Ἀγίου καὶ εἰς τὴν ἐνδιή

μας βοηθεῖσαι. Τότε ὁ ἤκουσεν ὁ

Βασιλεύς ἐκατανόησε τὴν ψυχὴν,

καὶ λέγει πρὸς τοὺς τρεῖς ἄνδρας ἐ

κείνους· ὅτι εἶναι χρισμίδῆ ἡ ζωή

σας, καὶ νὰ ἥξευρετε, ἐκεῖνον ὁ Ἀρ

χιεράς Νικόλαος σὰς ἑλευθέρωσεν ἁ

ἀπὸ τὸν δάνατον τῆς σήμερον ἀνὴ

νὰ σὰς δῶσω χρισμόν καὶ δορι

ματα πρὸς ἐκεῖνον νὰ τὰ ὑπάγετε τὸ

γλυκορέφεον, νὰ γενίστε καὶ καλὸ

γεροῦ ἐκεῖ ἀπ’ ἐκεῖνον, καὶ νὰ τὸν εἰ

πίτε ὅτι ἔκαμα τὸ θέλημά του, μο

νοῦν ὁ ἡ μὲ φροστιζή. Τούτα εἶπε

ὁ Βασιλεύς καὶ παρευθύνε ἐως ὅστι

τους ἕνα ὀλόχρυσον Ἐστάθιονον,

καὶ ἕνα ψυματιστὸ καὶ αὐτὸ ὀλόχρυ
καράβι, και διὰ τούτο δὲν ἔχομαι ἀμὴν κάμετε αὐτὸ τὸ καλὸν, καὶ σύρετε τὸ ἐσεῖς, καὶ θέλει εἰσθαί καὶ ἐδικάσω σας καὶ ἑδώκω μοι τὸ ψυχικόν. Καὶ ὁ μὲν δαίμονις ἑκεῖνος ἔτσι ἔλεγε, καὶ παρεκάλει τους ναῦτας. Ἐκεῖνοι δὲ ἐρήμωσαν τῇ τήν ἐξόνῃ τοῦ μαροῦ δαίμονος, ἐπήρθαν το, καὶ πλέοντες ἐπερύπανθον ὅλην τὴν ἑμὶ ῥαν ἑκείνην. Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον φαίνεται ὁ ἄγιος Νικόλαος εἰς τὸν πρῶτον τοῦ καραβίου, καὶ λέγει τοῦ τὸ λαδικὸν αὐτὸ ὅπου ἐπήρθε ἀπὸ τὰ χέρια τῆς πτωχῆς ἑκείνης, ὅτι ἐξερρόσω τὰ τῆς θάλασσας, καὶ τὰ τῆς ἐντείνοντος τοῦ Διά τοῦ, καὶ ἔγνε; καὶ τῶν τοι τὸ φως θεοῦ ἀνέθηκαν, καὶ τῷ καθὶ ἔκστατε τῆς πτωχῆς ἑκείνης, καὶ ὁ Αγίας ἔπεμψε, ἐμφανίσθηκε τῶν τῆς μοῖρας, καὶ ἑξάστα ἐς τὸ χέρια τοῦ ἐπὶ λαδὸν καὶ γεμάτον ἐλασθόδειον καὶ τὴν ὅρων ὅπου ἐνυώζοντο οἱ Χριστιανοὶ θέλετες εἰς τὸ καράβι, ἔφυγεν ἐπιτροποθεῖται τους, καὶ λέγει τοῖς· ποὺ ὑπάγετε, ἀδελφοί μου, ἀπερίπτωσιν ἐκεῖνοι· εἰς τὰ Μύρα τῆς Αγίας ὑπάγουμεν, νὰ προσευχηθῶμεν τὸ λείψανον τοῦ ἀγίου Νικόλαου. Δέχετε τοὺς ἑπτὰ γυναῖκες γυναῖκα ἑκεῖνην παρακαλοῦν σας, Χριστιανοῖς μου, λάβετε τούτο τὸ λαδικὸ μὲ τὸ λάδι, καὶ σύρετε τὸ ἐς τὴν Ἐκκλησίας τοῦ ἀγίου Νικόλαου, νὰ τὸ ἐβάλετε εἰς τὴν κανθάλαν τοῦ νὰ λαμβάνη τῷ ἐπὶ διὰ τὴν ἁμαρτολήν μοῦ ψυχήν ὅτι δὲν δύναμαι ἑπὶ πτοχὴ νὰ ἔλθω καὶ ἐγώ με· ἔσσας, διὸ τὸ φοβοῦμαι τὴν ἑκεῖνην εἴμαι καὶ ἀμήν ἐμὲ τὸ
στα νὰ κάμετε τὰ καλὰ, καὶ τὴν καθαρότητα τοῦ χορὶον σας μὴ τὴν μολύνετε, διότι ὡς λέγει καὶ ὁ Ἀ-πόστολος Παύλος: «Ἐσεὶς ἐδαπάνητε νὰ ὁ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐτίς καλὰ ὁ τὸν να- ἄν τοῦ Θεοῦ τὸν θελεί χαλάσει καὶ ὁ Θεὸς· ἄν κάμετε σῶτα, θέλετε ἐχεῖ ἀέιτοτε τὸν Θεὸν δομήν εἰς κόσμον κακόν·». Καὶ ὁ μὲν ὁ Ἄγιος μετὰ τὴν διδαχὴν τῆν ὑπήρξεν πάλιν εἰς τὴν Μη- τρόπολην, οἱ δὲ νυφᾶ ὡραλήνετες περισσότερον ὑπὸ τὴν διδαχὴν τοῦ, παρὰ ἀπὸ τὴν διδαχήν τῆς θαλά- σσης, ὑπήρξεν εἰς τὸν τόπον τοὺς, δι- ἐξευτελοῦς τὸν Θεὸν καὶ τὴν τιμίαστην- τες τὸν Ἅγιον.

'Αλλὰ περὶ μὲν τῶν θαυμάστων ὁ- ποῖον ἔκαμεν εἰς τὴν ζωὴν τοῦ, εὐτυ- γυμένου Χριστιανοῦ, ὃς καταπαύσων τὸν λόγον μου, ἐπειδὴ ἡ ἡμερὴ ἐπέρασε περισσότερον, καὶ δίωξε με λαμένα αὐτὸν τὴν διήγησιν. Τὸν δὲ ἐλπίζω καὶ περὶ τῶν μετὰ τὸν θάνατον τοῦ θαυμάστων, καὶ προτέκτον τὸν ἐπὶ πῶς ἀξιοθέτηθε. Γράψατε ὁ λόγος τοῦ, ὅτι τοιούτοις ἦτον ὁ Ἅγιος αὐτὸς εἰς τὴν θεωρίαν, ὡστε δὲ καὶ δὲν τὸν ἦθελε ἰδεῖ ποτὲ τινὰς, μόνον νὰ τὸν ἔβλε- 

πεν ἀνάμεσα εἰς πολλὰς ἀνθρώπους τὸν ἐγὼρωζεν ἀπὸ τὸ ἱδον τὸ Ἅγιο- 

γελοῦν ὅποιο εἰς τόσον ἐλαμάτε τὸ πρόσωπόν τοῦ, τόσον ἦτον ἠθεωρητι- 

κός ἀνθρώπως ἀλλὰ καὶ πολλάς ἀπο- 

φρασίς μόνον ἢν τὸν ἦθελκαν συναπαν- 

τίσει εἰς τὴν στράτην αἱρετικόν ἂν- 

θροσσοῦ, χωρὶς νὰ τοὺς διδάξῃ, αὐ- 

τοι παρευθύνεσσαν ἐπέστρεφεν εἰς τὴν 

θεογνωσίαν μόνον ἀπὸ τὸ εὐφάλλες 

πρὸς προσωπόν τοῦ καὶ λυπημένος δὲ ἢ 

ἐπήγαγεν τινὰς νὰ εἰπῇ τὸ πρόσα- 

πονόν τοῦ εἰς τὸν Ἅγιον, μόνον νὰ 

τὸν ἔβλεπε κατέναντι, ἔχαν τὴν λύ- 

πην τοῦ, καὶ ἐγώρωζεν εἰς χαράν· πολ- 

λοι πνευμονικοὶ παραπομποῦντος διέβαλον 

τὸν Ἅγιον ἐγώρωζεν καὶ εὐφαλάτρω 

τό. 'Αλλ' ἐπειδὴ ἀνθρώπους ἦτον καὶ 

αὐτὸς καὶ τὸ κομῆν ἔχειν ἀπὸ τὴν 

γῆν ὑποτελεί ὁδοὶ οἱ ἀνθρώποι, ἔμελλε 

τὸ νὰ ἀποτάθομεν καὶ ἡμεῖς ἀπαντήσα 

παρὰ μικρὸν καὶ σῶτας ἐξωμομήθη ἐν 

εἰρήνῃ καὶ τὸ μὲν κομῆν τοῦ ἐδιπλα 

σεν εἰς τὴν γῆν διὰ πολλῶν ἀνθρώ 

πον ὡραλήνετε ἢ δὲ ἐκβολὴ τοῦ ἀνέβη 

εἰς τὰ οὐρανία μετὰ χαράς καὶ ἦμων 

διὰ Ἀγγέλων. καὶ οἱ μὲν ὅρφοι ἔκα 

λασαν, ὅτι ἐκαλοῦν τὸν ποτέρα 

τους, οἱ πτωχοὶ ἐθνικόσαν, ὅτι ἐπ 

απετεμήσαν τὸν κυριευτῆν τοὺς, οἱ 

ἐξεῖνοι ἐδάφουσαν, ὅτι τὸς ἐλεύθε 

ροὺς τοὺς, οἱ Μυρόδι καὶ ὁ κόσμος 

ὅλος μὲ αὐτοὺς ἐθνικόσαν καὶ ἔ 

καλοῦσαν, ὅτι ἐκαλοῦν τούτους ποιμέ 

να καὶ διδάσκαλον, οἱ δὲ Ἀγγέλου 

καὶ Ἀσγάγιου ἐκάμενοι, ὅτι ἐκδ 

χάσαν τοῦτον Ἅγιον, οἱ Μάρτυ 

ρες ἐφοράθησαν, ὅτι ἐδαν τὸν σιμ 

μάρτυνσαν οἱ Δίκαιοι ἡγαλλίασαν, 

ὅτι ἐδαν τὸν διώκοντος τοὺς οἱ Πο 

μένες καὶ Διδάσκαλοι ἐκάμενοι, ὅτι 

ἀντομίζασαν μετὰ τοῦ Ποιμένος. 

Τὸ λέγω τὰ κατὰ μέρος; ὅλος ὁ οὐ 

ρανός, ὅλα τὰ τάγματα τῶν Ἅγιων, 

ὅλοι οἱ Δίκαιοι, αὐτὸς ὁ Ἰδιος ὁ Θε 

ὸς ἐκάμεν τὴν ημέραν ἐξείλην. Καὶ 

μετὰ τὸν θάνατον τοῦ δὲ ἐπειδὴ θαυ 

ματα ἔκαμεν ὁ Ἅγιος αὐτός, ἀλλ' 

ἐγὼ διὰ τὴν συντομίαν τοῦ λόγου δὲ 

δημητριείς μόνον ἢ, ἡ δύο.

'Εκεί εἰς τὰ Μύρα, ὅποιο ἦτον ὁ Ἅ 

γιος Νικόλαος, ἔκαμεν οἱ Χριστι 

ανοὶ Ἐκκλησίαν μεγάλην ἐκν ομοῦ 

τοῦ Ἅγιον Νικόλαου τοῦ Θεομ 

τουγού, καὶ κάθε χρόνον ἔμαζον 

τὸ ἀπὸ τὰ περίχωρα τῶν Μυρῶν οἱ
σον, και κεκοσμημένον μὲ πολλές ματιές πέτραις, και δύο ἐπιχρυσώμεναις λαμπάδες μεγάλαις νὰ ταῖς ὑπάγουν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ὅπου ἀρχιεράτευεν ὁ Μέγας Νικόλαος. Ἔκεινοι δὲ ἔπιναν τὰ, καὶ μετὰ πολλῆς ἀποτέλεσεις ἐπήρισαν εἰς τὸν Μέγα Νικόλαον καὶ ἔγιναν καλόγεροι, καὶ ἀπὸ τὰ πράγματα του ἐλλα μὲν ἔχασαν καὶ αὐτοὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἀγίου, ἀλλὰ δὲ ξανα ἐπὶ τοὺς πτωχοὺς, ἀλλὰ δὲ ἐμοίρασαν εἰς τοὺς ἐκκλησίας τους. 'Αλλὰ περὶ μὲν αὐτοῦ τοῦ ἄγιου τοῦ ἃς κατασκευάσαμεν τὸν λόγον μας, ἐπειδὴ καὶ ἄρχων τός ἐπάμεν ἀνακατάθετο δὲ καὶ περὶ ἄλλου, ὅπου ἔκαμεν εἰς τὴν χρονιν, ἔπειτα θέλω διηγηθῆ ὅσα ἔκαμεν καὶ μετὰ τὸν θάνατόν του, καὶ ἐπειτε εὐθείᾳ Ἰσον θέλω τελείωσεν καὶ τὸν λόγον μου ἄλλην. Ναίτα ποτὲ ἐκυπνύεσαν εἰς τὴν τήλασσαν νὰ ὑποτέρισαν ὅπως ἀλλοτρίες τὰ ἐκκλησίαν τοῦ Ἀγίου Νικόλαου, ἢ παρακάλεσαν τὸν εἰς τὸν κίνδυνον τους καὶ ἔπαναν Ἀγίος Νικόλαος, βοηθήσατο μας τὴν ὄραν ἐποτήμη, ὅτι καὶ κατασκευάσαμεν τὸ νεώτερον καὶ παρεθυρήσας εἰς φάνη ὁ Μέγας Νικόλαος εἰς τὴν πρόσωπον τοῦ καρδιών, καὶ ἐπήρισε τὸ τιμᾶν καὶ ἐκθέασε τὸ καὶ πρὸς τοὺς ναύτας ἐπήρισε μὴ ροθήσετε, ἐγὼ εἶμαι μετ' ἔσης ἐπικαλεσθήτε με, καὶ ἰδοὺ ἰδίον γὰρ σᾶς βοηθήσας καὶ μετὰ ὄραν ἱκανὴν ἔπαισεν ὁ ἄνεμος. ἢ τήλασσα ἤπαινα καὶ ὁ Ἀγίος ἐγείρειν ἄφινος ἀπὸ ἐμπρός τους. Τότε ἔπαναν οἱ ναύταις εἰς τὸ μέσον τους, ἔλαμεν τὰ ἀρχηγοῖς καὶ καρδιὰς μας εἰς τὸν λόγον τῶν Μυσέων, καὶ ὑπάγομεν καὶ πρὸς τὸν Ἀρχιερέα Νικόλαον, ἐνα μὲν νὰ τὸν εὐχα-
ξάζοντες τὸν Θεόν, καὶ τὸν μέγαν Νικόλαον.

'Αλλὰ καὶ εἰς τὴν Κοινοτατικάν ἄτιν τις Χριστιανὸς εὐσεβής, καὶ φαβορούμενος τὸν Θεόν. Μίαν γούναν φοράν ἵππον ὑπάγει εἰς ἄλλον τόπον μὲ καράβι. Διὰ προσγραμματισμὸν τοῦ λουτρὸν ὑπήγει εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἀγίου Νικόλαου, ὅπου ἦτον ἐκεῖ πλήθος τοῦ συνόδου του, καὶ κατὰ τὴν συνθέσεως ὅπου εἶχεν, ἐξελθεὶν ἐκεῖ παράκλησιν καὶ ἐπαρακάλεσις καὶ τὸν Ἀγίον γὰρ γυρίστη γαλάζ, ἐπιτα ἀπεικονίσθη καὶ τοὺς ἐδικοὺς του, καὶ ἔσκεθε εἰς τὸ καράβι. Κατὰ δὲ τὸ μεσονύμιον, ἐσηκούσθησαν οἱ ναύται τὰ μεταγράφουσι τὰ ἁμένα, ὅτι τοὺς ἄλλαξαν ὁ ἄνεμος, καὶ τὴν ὄραν ἐκείνην ἔσπασε καὶ οἱ εὐαίσθητοι ἐκεῖνος Χριστιανὸς καὶ χύση τοῦ νερον. του, καὶ άπετέλεσαν τὸν ναύτα ἐμποδίζεται ἀπὸ ἕνα σχοινί τοῦ καράβιν, καὶ ἔπεσεν εἰς τὴν θάλασσαν καὶ οἱ μὲν ναύται ἐπειδὴ δὲν ἐδύνατο νὰ κάμουν τῆπετες, ἔπελασαν ἐμπροσ τὸ ναύπλιον καὶ διὰ εἰς τὸν ναύτα μόνος τοῦ καράβιν. ἦτον μὲν ὁ Θεόν ἐπέσεως ὤς ἦκουσαν τὴν ἔσπασαν, ἐμύνουσαν ἐκεῖνον καὶ ἐδημη- θή τους καταλεπτὸς πός ἐπάθη, καὶ ὃς ἦκουσαν, ὅλου τους ἐδύσασαν μεγαλοφόροις. Μέγας ἐν Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ έργα σου, καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρχεῖται πρὸς ὄμοιν τῶν θαυ- μασοῦν σου.

Αὐτή εἶναι ἡ πολιτεία τοῦ Ἀγίου Νικόλαου, εὑρογιμμένην Χριστιανοὶ, οὕτω εἶναι τὰ ἔργα του καὶ αἱ πρά- ξεις του ἐτοί έδοξυλευμεν ὁ Θεόν οἱ- λογῆκας. διὰ τοῦτο καὶ ὁ Θεός τῶν ἐτιμήσας καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ παρθένου ἐπονομάζεται καὶ ἐρέσις εἰς τὸν Χριστὸν. ἀλλὰ καὶ ὁ Χριστὸς τοῦ τὸ ἀνταπέδωκε χυτὸ τιλκάτι σκότως. Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἐδοκιμάζομεν σήμερον, καὶ ἦκουσαμεν τοῦ Ἀγίου τῶν λόγων, πρόπλοι ἐκεῖνο νὰ κάμουΜεν ὅπως ἦκουσαμεν. ἐπειδή διὰ τοῦτο ἦκουσαν καὶ ἡ Ἐκ- κλησία, διὰ τοῦτο ἦκουσαν καὶ τὰ δι- θέλει, διὰ νὰ συναντήσουμεν νὰ ἐκεῖνο ομεν τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ, καὶ να- ποιμήσων ὅς ἥκουσαμεν διὰτε ἐκείνο ἀ-
κόμισμα μόνον, καὶ δὲν κάμινωμεν, καλάσαν ἐξομεν τῆς φυσῆς μας, ὡς ὀρίζει καὶ ὁ Χριστός εἰς τὸ ἄγιον Εὐ αγγέλιον, ὅτι: ὁ γνώς, καὶ μὴ ποιήσας, πολλὰ διαρκέσας ἦγουν, ὡς ποὺς ἔξεγερε τοῖσον εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν τὸ κάμινε θέλει καλοσθή γεγέλοσ. Ἀλλοίωνον ἸΧνιστανοί, καὶ εἰς ἡμᾶς τοὺς ἀμαρτολοὺς, ὡσι ἀθούνους, καὶ δὲν κάμινωμεν διὰ αὐτοῖς δεν ὑποκομπάσθη γεννόμενους, καὶ δὲν ὑπακούουμεν ἡμῖν διατί εἴμηθα Χριστιανοί: διατί ὁνομαζόμεθα δούλους τοῦ Χριστοῦ; διὰ νὰ μὴ κάμινωμεν τὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ; διὰ νὰ μὴ τελειωνομεν τὰς παραγγελιας τοῦ Κύριου; καὶ τὶ μᾶς θέλει ὁφελήσει μόνον τὸ ὄνομα, ὅτι λεγόμεθα Χριστιανοί; ἐὰν ὁνομαζόμεθα Χριστιανοί, ἔπειτα δὲν κάμινωμεν τοῦ Χριστοῦ τὰς ἐννοιὰς, τὸ τοῦ θεοὺς; μήποτε ἔαν ἀπίστες εἰς κανένα ἀδερφομενον, ὅτι ἔσαι ἐς τόν ὅφελῆσες τοὺς τὸν λόγον σου; ἐὰν τὸν λόγον σου ἔσαις ἐς τὸν λόγον σου ἔσαις τὰς πλοῦσιας; ἐραί εἰμι εἰς γεννόμενος Χριστιανοί, καὶ ἡμεῖς μὴν πράσεουμεν Χριστιανοὶ, ἐσομεν τίποτε ὀφελος τῆς φυσῆς μας; ἐραί, μάλιστα καλάσαν ἐξερομεν, διότι καὶ ὁ Κύριος ἔσαις ὑποκομπάσθη τῷ ἐλεγέλων. Οὔτε ὅμως ὅτι περισσεύμεν τὸ ὄνομα πλεον τῶν ἔργων, ἔρωσ νὰ ἀλλοίωνον εἰς ἐσάς, ὀρίζει ὁ Χριστός, ἐσομεν περισσεύμεν τὸ ὄνομα σας περισσότερον ἀπό τὰ ἔργα σας. Ἄλλα καὶ ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος εἰς τὴν καθολικὴν τοῦ ἐπιστολῆν ἔτι δὲν ὀρίζει διὰ ἐκείνους ὅπως ἔσαις πίστιν, καὶ ἐργα δὲν ἔσαις. Τό τὸ ὀφελος, ὧν ἐσομεν, ἑαυτόμενος εἰς τούς πνευματικοὺς, τὴν ἀγάπην.
Δογος κουν γλώσσες εις την παραβολην του Τελωνου και Φαρίσαιου. Διαλυμβάνει δε εύτως ο λογος περι του μη καταφέρειν και περι τα-
πετιωσεως και εξομολογήσεως.

ΛΟΓΟΣ ΚΑ'.

Εκείνοι δαυν ιδον απ' αυτην απ' αυτην ευμορφα περιβολια ευλο-
γημένου Χριστιανον, βλέπουσι μεν αλογιστην και πολλην ευμορφια-
των ανθεων τοτε δε αισθανονται την ευοδιά τους, όταν αλογιασαν-
κοντα εις τα ανθη και τα πιασον και με τα χειρια τους. "Εστι ειναι
και η καταστασια της 'Εκσκεπτης μας' ὅσαν άνθη αμορταν και ευο-
δεστατα ειναι τα λογια και η δυνα-
μησης της αγιας μας Γραφης· διστη
ατ' αυτη ακούομεν και γνωρίζομεν,
πως οι θειοτατοι Προφηται χαρι-
ται εις πνευματικα περιβολια, πως οι
'Αποστολοι μας διδακανε την ευση
θειαν· πως οι Μαρτυροι παγκα-
λοθν των Θεων δι' ημας· πως οι άγ
γελοι τους συμβοηθην εις την πα

μη κάμυνομεν δοσα ορέγεται και ζιτε
ο εχθρο της ψυχης μας, αλλα να
απουδαζουμεν πως να ορέωμεν εις
tον Χριστον, πως να ειφραζομεν
τους αγγελους, πως να αγαπουμεν
αλληλους μας κατα Θεον, ίνα τυχω
μεν και της βασιλειας των Ουρα
νων. 'Ης γενοιτο παντας ημας έπανυ
χειν, εν Χριστω τω αληθινω θεω η
μων, ο η δοξα και το κρατος και η
τιμη και η προσωπιας πρεπει, συν
τω αναχαιτω εαυτω πατερι και τω 
παναγιω και αγαθω και ξοσποτω 
αυτω Πνευματι, νυν και αει, και εις
τους αιωνας των αιωνων. 'Αμην.
πώς ἀνέστησε τοὺς νεκροὺς, πῶς ἐδώει δαιμόνιας ἀλλὰ ψυχάς ἀνθρώπων, πῶς ἦν ἄμαρτωλοι ὁμούνοι τῆς διδαχῆς τοῦ ἐστέφεραν καὶ ἐμετανοούσαν αὐτὰ ὅλα καὶ ἄλλα περισσότερα εἶναι νὰ ἴδῃ κανεὶς εἰς τὸ θεῖον καὶ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, καὶ νὰ καταλάβῃ, πῶς ὦ δίκαιοι στεφανωνοῦνται, οἱ δὲ ἄμαρτωλοι κατάκαζονται πῶς οἱ ἁγαθοὶ ἐπαναντίονται, οἱ δὲ κακοὶ καὶ ἁγνοιοῦνται κατακρινόμενοι πῶς οἱ ἐλεήμονες μακαρίζονται καὶ καλοτρίχωνται, οἱ δὲ ἀπάλησιν καὶ ἀνελεήμονες ἀναδίδονται πῶς οἱ Χαρίσαιοι καὶ ἄπειροι ταπεινώνται τι, δὲ τελῶναι καὶ ἄμαρτωλοι πῶς πάλιν ὑψόνται: οἱ μὲν Φαρίσαιοι οὐδὲ τὴν κενοδοχίαν τους, οἱ δὲ τελῶναι διὰ τὴν ταπεινώσιν τους. Τοιαύτα μεγάλα καὶ σομαστὰ ἦν ἄνα θά, εὐλογημένοι Χριστιανοὶ, ἀρχόμεν καὶ καθ' ἐκάστην ἡμέραν, ὅπου μᾶς ἐνδέχεται ὁ Κύριος εἰς τὸ Εὐαγγέλιον, οὕτω πῶς καὶ τὴν σήμερον ἡμέραν μᾶς παραίνει καὶ μᾶς καθοδηγεῖ αὐτοὺς μόνος τοῦ Ἰησοῦ, ὅτι νὰ μὴ ὑπερήφανεμεθα, κἂν καὶ ἄλλως ταῖς ἄρεσεῖς τελευτώσωμεν, κἂν καὶ τὸν νόμον ὅλον πληρώσωμεν νὰ μὴ κενοδοξήσωμεν ὡς ἄπειροι, κἂν καὶ παραφθαρεῖ ὡς κενοδοξοί, ἀλλ' ἀείποτε νὰ καταιγίζωμεν σὺν λόγῳ μας. Αὐτὸ τίμημα μᾶς διδάσκει ὁ Κύριος παραβολικάς, ὃς ἐστιν εἰς καὶ τὴν παραβολήν τοῦ Κυρίου:

"Ἀνθρωποί δύο ἀνέθησαν εἰς τὸ Ἱερὸν προσευχήσαται, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος Τελώνης· ὁ Φαρισαῖος ὁ σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηχοῦσατο· ὁ θεὸς εὐχαριστάν ὁ σοὶ, ὅτι ὅσα ἐμὶ ἄφεσαν ὅσα τῶν ἀνθρώπων ἢ ἄφεσας, ἀδικοὶ, μοιχοί, ἢ καὶ ὅσον ὁ τελώνης νηστεύω διὸ τοῦ Σαββάτου, ἀποδέκατο πάντα ὅσα κτάματα· Τρεῖς αἱρέσεις ἦσαν τῶν Ἑβραίων τὸν παλαιὸν καιρὸν, Ἡσαίου, Σαδδουκαίου καὶ Φαρισαίου· καὶ ὁ μὲν Ἡσαίου ἦτο μικρὰ αἱρέσεις, οἱ δὲ συγκεκριμένοι ἦτον μεγαλότρες καὶ ἡμεῖς αἱρέσεις. Σαδδουκαίοι δὲ θέλει νὰ εἰπτὶ δικαίωτες οἱ Ἐβραίοι τὴν δικαιοσύνην Σεβάντην τὴν λέγοντα αὐτοὶ λεγομένοι τῷ Ἑβραίῳ· ἐκείνος δὲ δικαίωσεν διὰ τὴν ἁγίασιν, ἢ λα. Φαρισαῖος δὲ θέλει νὰ εἰπτὶ, ἀποκομιδέας, ἢ λαγόν χωρίς μέσος ἀπὸ τοῦ ἄλλου διὰ τὴν γνώσιν τοῦ. Τε λύσεις δὲ εἰλικρίνει, ὅπου ἐγείρεται τοῦ νῦν μέσος, αὐτὸς ὃς εἰς τὸν καθόν. Καὶ καὶ καθ' ἀναθήματα καὶ τὸ ἐπιτρέπει, καὶ καθ' ἀναθήματα ἃ ἑκατέρα ἡμέρα, ἀδικεῖ τὸν ἐκείνον, αὐτὸς ὃς ὅποι ἢ συγκεκριμένοις ἡμές κοιμοκαθαρίζονται. Ἀιτιοτέ τὸν Κύριος ὅταν τὴν δικαιοσύνην τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὴν τελευταίαν, καὶ τοῦ Φαρισαίους ἢ συγκεκριμένος, ὃς τοῦ Φαρισαίους καὶ τοῦ Ἰησοῦν, αὐτός ὃς ἢ συγκεκριμένος ἡμές κοιμοκαθαρίζονται. Ἀπείρωτο ὁ Κύριος ὅταν τὴν δικαιοσύνην τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὴν τελευταίαν, καὶ τοῦ Φαρισαίους, ὃς τοῦ Φαρισαίους καὶ τοῦ Ἰησοῦν, αὐτός ὃς ἢ συγκεκριμένος ἡμές κοιμοκαθαρίζονται.
τῷ ἀρχοντὶ τῶν δαιμονίων ἐκδάλλει τὰ δαιμόνια, καὶ ὡσάν πῶς, ὅταν ιστρευε τὸν ἀνθρώπον τῶν ἔχον ἐξήγησαν τὴν γείρα, εἴπαν, ὅτι νὰ κάμουν συμβούλιον νὰ τὸν φονεύσουν ὡς παραδάτη τοῦ νόμον. "Ο-
tan δὲ θέλη νὰ εἰπη πάλιν ὁ Κύριος τῶν παρακλασμένων ἀνθρώπου, τὸν 
telώνην φέρει εἰς παραδείγμα, όσάν 
pῶς ὀρίζει διὰ τοὺς κρατοῦντας ἐξ-
θρον μὲ τινα, διεφοροθεύοντας σχο-
χα καὶ γὰρ καὶ νὰ τελώνει τῷ αὐτῷ ποιοῦσιν καὶ πάλιν.
"Οταν καὶ τῆς Ἐκκλησίας παρακολού-
θη, ἦσσον σαι ὡς ὁ θεός καὶ ὁ ε-
λώνης. "Εἴπαν καὶ τὴν σήμερον ἠμέ-
ραν αὐτούς τους δῦο φέρει παρα-
δείγμα, καὶ λέγει: "Ἀνθρώποι δυὸ ἀνέθησαν εἰς τὸ Ἱερὸν προσευχα-
σθαι, ὁ εἰς Φαρίσαιος, καὶ ὁ ἔτερος 
Τελώνης.
"Επειδὴ δύο τάξεις εἶναι τὸν ἀν-
θρώπον εἰς τὸν κόσμον, δίκαιοι καὶ ἁμαρτωλοί, διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἄν-
θρώπος ὀρίζει ὁ Κύριος διὰ μὲν 
tους δίκαιους φέρει εἰς παραδείγμα 
tὸν Φαρίσαιον, διὰ δὲ τοὺς ἁμα-
ρωλούς τὸν Τελώνην. ἀπὸ τοὺς δύο 
αὐτῶν παραδειγματίζει ὁλὸν τὸν κό-
σμον. "Ἀνθρώποι δυὸ ἀνέθησαν εἰς τὸ Ἱερὸν. Τίνος ἔνεκα ὀρίζει ὁ Κῦ-
ριος, ὅτι ἀνέθησαν εἰς τὸ Ἱερὸν, καὶ 
δὲν λέγει, ὑπήγαγαν; διὰ δύο αἰτίας: 
μία μὲν, ὅτι τὸν παλαιὸν καὶ τὸν Ἐβδομα 
tὸν συναναγό λα ἐπὶ ἔχον εἰς ὑψηλὸν μέρος τῆς γῆς, ἡ-
γους, ὡσάν μικρὰ ἀνάγειας καὶ τοῦ-
του διατι: διὰ νὰ δείχνουν ὅτι ὡς 
πῶς ἀνεβάλλει τὸ κορμῷ υψηλά, ἔπει 
νὰ ἀναβάλει καὶ νὰ νοῦς τους τοὺς 
τὰ οὐράνια. Καὶ δὲ ἄλλην αἰτίαν, ὅτι 
ἐπειθῇ διὰ νὰ προσευχηθοῦν καὶ 
νὰ παρακαλέσουν τὸν Θεὸν ὑπήγαγαν, 

dὲν δύνεται δὲ τινὰς νὰ παρακαλέ-
σῃ τὸν Θεὸν, εὰν δὲν ἄνεθα ὑπη-
λα τῶν νοῦν του, διὰ τοῦτο ὀρίζει, ὅτι 
ἀνέθησαν, ἤγον καὶ σώμα-
τικά ἀνέθησαν εἰς τὸ Ἱερὸ καὶ 
τὰ ποδαρχαῖα τους, καὶ φυσικά ἀνέθησαν 
πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν νοῦν τους: Ο-
μοιώς καὶ εἰς τὰς πράξεις τέων Ἀ-
γίων Ἀποστόλων ὀρίζει ὁ Ἀπόστο-
λος Λουκᾶς, ὡς Πέτρος καὶ Ἰωάν-
νης ἀνέθησαν εἰς τὸ Ἱερὸν ἐπὶ τὴν 
ώραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτῃ 
νυν νοῦν ἔνεκεν ἀνέθησαν εἰς τὸ Ἱε-
ρο οἱ δύο ἄνθρωποι, προσευχήθηκαν 
ἤγον νὰ προσευχηθότων, νὰ δημιοῦ 
τοῦ Θεοῦ διὰ τὰς ἁμαρτίας τους."Ε-
πειτα, ἐπειδὴ ὀρίζεσαν, ὅτι δύο ἄνθρω-
ποι, τάρα ἀποδείχθη τὸ ἄνθρωπον 
ἐρημίτην ὁ ἔνας λέγει ὅτι Φαρι-
σαῖος, καὶ ὁ άλλος Τελώνης: Φαρι-
σαῖος ὁ ὑπερήφανος ἐργάτης τῆς 
δυσκαιρίας. Φαρίσαιος, ὁ ἐπερή-
μαν ἀγοραὶ τὸ χωράξει τῶν ἔργων 
tου. Φαρίσαιος, ὁ ὅπου περισσότερον 
ἐπλοῦτε τὴν ὑπερήφανει παρὰ ἄ-
στρα καὶ βιόν. Φαρίσαιος, ὃποι 
δὲ εὐκαιρίαν καθήκει ἐτέναιξεν τὸν κα-
ρον τῶν ἁρετῶν του. Φαρίσαιος 
ὁ κενόδοξος ὁ ὅπου κατεκατύρησεν ὅλον 
tὸν κόσμον, ὁ κατηγορὸς τῶν ἁνθώ-
ποι, ὁ ἀναμετάτυχος ἀθροιστής. 
Φαρίσαιος, ὁ ὅπου ἐλύτρησε τὴν προσε-
υχή του Ἰερόν καὶ διὰ νὰ μὴν εἰ-
πήτε, ὁ ποταμίως ὀνειδίζει τὸν Φα-
ρισαῖον, ἀκούοντες πῶς ἐστάθη καὶ 
ἐπερήμαν ὅρος ὑπερήφανος: Ὁ Θε-
ὸς, εὐχαριστοῦσας, ὁ σοὶ, ὅτα ἀνθρώ-
ποι τὸν κατηγοροῦσαν ἤγον, 
θεὸς μου εὐχαριστοῦσας, ὃ ὅτα 
δὲν εἴμαι ὡσάν καὶ ἄλλοι ἀνθρώποι. Τι λέ-
νεις, ὁ Φαρίσαε: ὁ ποτέ ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους τοῦ λόγου σου καὶ
καλλίτερον; ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον τὸν ἑαυτὸν σου κρίνεις ἁγιώτερον; καὶ θὰν δὲν λέγεις, ὅτι δὲν εἰμαι ὅσιον καμπόσιον ἄνθρωποι, ἡμῖν ὅσιον ὅλους τοὺς ἄνθρωπους, ἀμπελαγός, ἄνθρωπος, μοιχός; ἡμῖν μόνον ἑσύ εἰσαι καὶ λόγος; ἐλοί εἰσιν ἄνθρωπος, καὶ μόνον ἐσύ ἑσυσε αὐτῷ καὶ παρθένος; τί δε; ὁ Μισός ὁι οἱ Περικοτάς πάντες δὲν ἦτον ἄνθρωποι, οἱ πρὸς νόμον καὶ μετά νόμον "Αγιοί δὲν εἶχαν κομμι ἄνθρωπον; ὥστε καὶ ἐκεῖνοι ἁμαρτολοὶ ἦτον, καὶ μόνος ἑσύ εἰσαι ἁγιος; ὁ ὑποβηθάναια μεγάλη, ὅπου σὲ κρατεῖ, ταλαντῇ!

Καὶ οὐ μόνον ὅτι αὐτοῦ ὑπερφιλάνυμε, εὐλογημένοι Χριστιανοῦ, ἀλλὰ ἄλεσσαντας τὸν Ἑλληνὶς πᾶς πρὸς σεύχεται, ἐκατηγοροῦσα τὸν, καὶ εἰπεν ὅτι δὲν εἰμαί μιθα ὅσιον ἐστούτος ὁ Ἑλληνὶς, ὁ ἁμαρτωλός. Τότε ὁι χισε νὰ υφονεται ὁ νοῦς τοῦ Φαρισαίου πρὸς τὸν Ἑλληνὶς, καὶ πάρεσαν ἐξέσαθαν κατα' μόνον ὃτι ἐσέζαν ἐς τὸ Ἱερόν, ἀρχιε να κατηγορητὶ τὸν κός μον ἐντεραγόλεσε τὸν Θεὸν διὰ λόγου τοῦ πρῶτο, καὶ δεύτερον διὰ τούς ἁμαρτωλοὺς, ἀμή ὁρᾳ να τοῦς κατάχρηνθα, καὶ δὲν τὸν ἑσερεν ὅλος ὁ κόσμος, ἀμή ὅς καὶ τὸν Ἑλληνὶς τὸν ταλαντῶρον ἀρχιε να ὁ νεωθής, καὶ νὰ λαγε. Δὲν εἰμαί μιθα ὅσιον ἐστούτος ὁ Ἑλληνὶς. Ταλαντῷ ἡ ἄνθρωπος ἰ δεσετε με τὸν Θεόν καὶ τὸν Ἐλληνὶς, ἀνείρισαν, ὁ λοι ὁ λογισμοῦ, ἐμποτερήσαν τὸν ἡ ἁμαρτίας: αὐτὸς χωρὶς πολλοὺς, μάρτυρος ἄνθρωπος τοῦ μακαδικάζετα, μακαδικός τοῦ ἔγειν καθημεῖς, μοναχός τοῦ ἔγειν καθαρός: τὸ λοιπόν δὲν τὸν συμπαθής ἐσον ὅλογον, νὰ σε συμπαθήσῃ ὁ Θεός πολιτις δὲν κατανύγεσαι καὶ ἑσύ; τῶς τὸν δλες στί σκότει νὰ κατα φατι τοῦ καὶ ταπεινώσωσαι; ὅταν ἦτον τὸν Ἑλληνὶς καὶ ἁμαρτωλός, τότε ἐπετεῖ τοῦ, ὁχι μόνον ἀπὸ σένα, αλλὰ καὶ ἀπὸ ὅλον ὁν κόσμον ἡ ὅνισισθής ὅταν δὲ ἔγινη ταῖς ἁμαρτίαις του, ὅταν εἶδε ταῖς πληγαῖς τῆς φυχής του, καὶ ἦ
ζήτησεν ἰατρόν, ὅταν ἦκουσεν ὅτι εἶναι ἀδωροδόκητος ἱπτός ὁ Θεὸς, καὶ ἔδωκεν να ἰατρεύθη, ὅταν ξακτά λάβει ὅτι εἶναι εὐπλαγγχνὸς ὁ Θεὸς καὶ δέχεται τοὺς ἀμαρτωλούς, καὶ ἐ-
πρόσφερεν εἰς αὐτόν, τὸν κατηγο-
ρείς, ὁ Φαρίσαε; ὅταν τὸν ἐξέλεπε
ὅτι ἄδεια τὸν κόσμον, καὶ ἔπεεν περὶ ὁμόστερον ἀπὸ τὸ δίκαιον του, ἄν
tὸν ἐκάτερον, ἀμὴ τῶν ὑπὸ κλαίει καὶ μετανοεῖ, λέγεις ὅτι δὲν εἶπαί ὡς ὁ ἄντος; μὴ δὲν ἦτο καὶ ἄλλοι τελὼν καὶ ἀμαρτωλοὶ, ὅποι
ποτὲ δὲν ἐμετανόησαν διὰ τὰς ἀμα-
ρίτικας των, ἐὰν ἔχεις ἀγάπην να κατη-
γορήσεις τοὺς ἀμαρτωλούς, εἰς ἐκεῖ-
νους γύρισε τὴν γλώσσαν σου, πρὸς ἐκεῖνος στρεμές τους λόγους σου, να
ἀκούσουσαν τὴν κατηγορίαν, να μετα-
νοήσουν ἀμὴ τῆς ἕκανεν ἀνειδίζεις
τὸν Τελώνην αὐτὸν ὅπως μετανοεῖ καὶ εἰσορθέει, καὶ δὲν ἐκέεν σχετικῆς ὅτι ἐκάτερον ὄλον τὸν κόσμον, καὶ
ὡς καὶ αὐτὸν τὸν Τελώνην κατα-
kαζεῖς;

Ἀργεῖ : Ἡμεῖς δὲς τοῦ Σαββά
tου ἀποδεκτῷ πάντα ὁσα κτιματι-
ήγον νηρεύον δύο φοραῖς τῆς ἐβδο-
mάδος, καὶ ἀποδεκτικῶς ὅλα ὡς εἰ-
ποκτο. Τὸν παλαιὸν καὶ ἑνὸν εἶναι συνήθεις ὁ Θεὸς να ἀποδεκτι-
τοὺς τὰ τίποτες τους, ἡγοῦ ὅτι δὲν
δουν τὸ δέκατον εἰς τὸ συναγιγή
τους: αὐτὸ καθάρτο ὁ Φαρίσαες,
καὶ λέγει "Ὅτα ἀποδεκτικῶς ὅλα τὰ
tίποτε μου ἐν ἀποδεκτικῆς τὰ τί-
potēs σου, ὁ Φαρίσαες, τό τῷ ἰερο-
δὲν ἀκούεις τῶν Χριστόν ὅποι δό-
ρεις. "Ἐλέειν θέλω, καὶ ὃ θυσίαι; δὲν
ἀκούεις ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη του ὑπερ-
φάνου εἶναι ἐκδέλυμα εἰς τὸν Ἰστόν;
ἐπειδὴ μειᾶται τὸν Ἀβραὰμ, καὶ ἀ-
ποδεκτικῆς τὰ ὑπάρχοντά σου, κά-
με καὶ τὰ ἔργα του ἐκείνως ἢτον φυ-
λάξελνος, καὶ ἠγάπα τους ἔξονυς καὶ
ἀλλοφύλους, καὶ τοὺς ἐρίλενεν ἔως ὅ
dὲ διατι εὖ ἐξερήθεσα τὸν ὁμόπτικον
σου ἄνθρωπον, καὶ τὸν κατακρίνεις;
εἰς δὲ λέγεις ὅτι νηστεύεις, ἀποκούν
τὸν Προφήτην Ἡσαΐαν πῶς ὅργει;
Ὅτα ταύτην τὴν νηστείαν ἐξεξελε-
ζείτην, λέγει ὁ Θεὸς τὸ λιοῦν ἐξείδι
καὶ ἡ νηστεία σου, μήτε ἡ ἀποδεκ-
τώς σου εἶναι στερικὴ εἰς τὸν Θε-
όν, τί τὸ καθαιρεῖται, ὑπερήφανον ἀν-
θρώπος; θέλεις νὰ ἰδῆς πῶς παρακα-
λοῦν ἡ άνθρωποι τῶν Θεῶν, καὶ τοὺς
ἐκαυόεις, ἀποκούν τὸν δέστοι τοῦ
Τελώνου. Ὁ Θεὸς, ἱλάσθητι μοι τὸν ἀμαρτωλό
ἐκαὶ τὴν φωνήν Μανασσῆν ἐ-
λεγεν αὐτὸς, ότι δὲν εἶμαι ἀξίος νὰ
σταθῶ νὰ ἢδο τὸ ὄψιν τοῦ ὑποκοι
ἀπὸ τὸ πλήθος τῶν ἀδικίων μου δι-
ὅτι πολλὰ κακὰ μαζεύον ἦτον τότε
ἐστὶ τὴν ψυχήν τοῦ Τελώνου ἀγάπη
tὸν χριστέους, ἐπηθείη δὴ τῆς ἀδική-
σας, ὅποι δὲν ἔχει τέλος ἀπαγάγη, ὅ
ποι ποτὲ δὲν πληροῦται εἰς ὅλους
τοὺς ἀνθρώπους εἶναι ὁ τελώνης ἀν-
δικητής νόμον δὲν κυντάζει, τὸν Θε-
ὸν δὲν φοβᾶστε, τὴν ψυχήν τοῦ δὲν
λογιαίζεις, ἀδικείς, καὶ κανένα δὲν
φοβεῖται πλεονεκτεῖ καὶ κανένα δὲν
ἐντείνεται ὁ τελώνης εἶναι κλέπτης
φανέρος φονεύεις εἰς τῆς ψυχῆς
του λόγος εἶναι εἰς τὰ λογικὰ πρό-
βατα, καὶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους ὡο-
ρόν ἀνθρωπομορφόν καὶ ἀνήμι σον
ἐναίνει μὲ τοσάτα κακά ἐπιθέν σὸν τὸ
λόγος εἰς τὸ Ἱερόν ὅταν ἔχαμεν δο-
λα τὰ κακά, καὶ ἐβασφορύτωσαν τὴν
ψυχήν τοῦ ἀμαρτίας, τότε ἐπηθεῖ
τὸν λαμόν του, τότε ἐξῆτε νὰ
ἐλαμπρωθῇ ἀπὸ τὸ ἄρος, καὶ ἀλλα-
να δεθῶ· ἐπειδὴ δὲ διὰ νὰ καλέσῃς
tοὺς ἀμαρτωλοὺς ἐκατέρθης ἔτι γῆς,
μὴ δείξῃς ταῖς ἐλπίδες μου μᾶταις,
ἀλλὰ δέξαι με παρακαλοῦντα
καὶ δεύμενον σου· ἔπιασε σὲ ἡ Πόρ-
νη, καὶ παρευθύνῃς ἐνεργεὶς ἐλευθερίαν
τῶν ἀμαρτιῶν τῆς· ἡ Διόμορφοος,
ἐγνώνει εἰς τὸ φῶς μου, καὶ ἐστάθη
ἡ ὑπὸ τοῦ ἀμαρτῶς τῆς· ἐπιθυμ
ίσεις εἰς τὸν Παράλυτον, ὅπου ἐκεῖ
τετο ριμάντα ὡκτὼ χρόνους, καὶ ἐσῇ
κατά τὸν ἀτο πὸ τὴν αἰσθήσεις τοῦ,
τὸν ὅπου ἔπνεε καὶ τὸ κρεθᾶται τῷ,
καὶ περιπέτεια ἀπεφεύγατα εἰδίς τὸ
φῶς ἐν γενετῖς καὶ ἱεροθείς τοῦ,
νὰ βλέψῃ τὸ φῶς τῆς ἡμέρας· εἰδίς καὶ
γυναῖκα ὅπου ἔθελε, καὶ τῶν
τοῦ καιροῦ τῆς ἀναστάσεως ἐβίασε
τὸν Ἄνθη, καὶ ἀνέστησε τὸν ἀθε-
φόν τῆς Λάζαρον εἰδίς καὶ Ἐκατόν
τορχὼν δραπετεύοντα, καὶ ἐφηβής
τὸν, καὶ μὲ τὸν ὄριον σοῦ ἀνέστη-
σει τὴν ὑγατέρα τοῦ, καὶ τὸν ὑγα-
τον ἐνδείξεις ἐπαρακάλεσε σὲ ἡ Ἑᾶ
γναία γυναίκα, καὶ ἐπηράσας τὴν,
καὶ μὲ τὸν λόγον σοῦ ἐδεικνύεσ
τὴν δαιμονισμένης τὴν ὑγατέρα· μὲ
ὀλίγα φωσία ἔθες ἐξ τῆς ἐρυθροῦ
πέντε χιλιάδες ἀναράσος· λοιπὸν
πεντέκο καὶ ἐγὼ τὴν προμαν τὴν ὄκ-
νουσίας, καὶ ἱπτωδόλημα φυσάς ἀπὸ
tὴν φιλανθρωπίαν σου ὁσάν ἕνα ἀ-
πὸ αὐτοῦ ὅπου ἔπεσε, λυτήσου καὶ ἐ-
μένα. Πληγωμένη εἶναι ἡ ψυχή μου
ἀπὸ ταῖς ἀμαρτίας, ὡσάν καὶ τῆς
Πόρνης πρὸς τῆς μετανοίας· ὡσάν
τὴν Διόμορφοος εἶμαι ἑκάθαρτος,
ὅς τὸν Παράλυτον εἶμαι ἀσθενεμέν
νός τὴν ψυχήν τετυφλωμένη εἶναι ἡ
ψυχή μου ἀπὸ ταῖς ἀμαρτίας, ως ὁ
ἐκ γενετῆς Τυφλός· νεκρὸς εἶμαι ἀ-
stos τῶν ἀδικίων μου ὑπολειμένη ια-
ναι ἢ ψυχή μου εἰς τὸ κορμὶ, ὥσαν ὁ Δάξαρος εἰς τὸν τάφον ἄλλα ἐσύ ὁ προτότης, ὄλος, λυτῆσαι καὶ ἐμένα τὸν ἀμαρτολόν, καὶ δόσι μοι ἐξευθείας τῶν ἀμαρτιῶν μου.

Τί γονή ἐποίησεν ὁ Θεός, ὁ φιλάνθρωπος Κριτής, ὁ στεφανοθέτης τῶν μετανοούντων ἐξ ὅλης ψυχῆς; ὑπέμεινε μὲν καὶ ὁ Φαρισαῖος ὁ πρῶτος ἐκείνος, ἔχαριτο δὲ καὶ εἰς τὸν Ἱερόν τὴν μετάνοιαν ἐπείρου ἔθετε· ὁ δὲ Τελώνης ἐκαταδίκασε τὸν ἔαυτόν τοῦ, διὰ τούτο καὶ τὸ πρόεδρον ἀπέδωκεν εἰς καθήνα τὸν μὲν Φαρισαίον ἀπὸ τὸν πλοῦτον τῆς ὑπερηφανείας τοῦ τὸν κατέβαινεν εἰς τὸ δάρος τῆς ταπεινωμένης σεις, τὸν δὲ Τελώνην ἐπὶ τὴν πτωχείαν τῆς ταπεινώμενης τῶν ἀνέβαινε εἰς τὸν πλοῦτον τῆς σωτηρίας· καὶ ἐπληρώθη τὸ γεγονόμενον. Κύριος κατάγεται εἰς ἅδου, καὶ ἀνάγεται τὸν μὲν Φαρισαίον ἐκαταδίκασεν, ἐπείρου ἐκδικώσεν τὸν λόγον τοῦ τὸν δὲ Τελώνην ἐκδικώσεν ἐπείρου ἐκαταδίκασε τὸν ἔαυτόν τοῦ. Καὶ ἑχοῦσατε τὸ ὅριζεν ὁ Κύριος διὰ τοὺς αὐτούς· ἔμενεν λέγων ὑμῖν, καταβέβηκεν δικαιωμένος εἰς τὸν ὁδὸν αὐτοῦ, ἢ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ψυχῶν ἔαυτόν ταπεινώθησεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἐαυτὸν ὑψωθήσεται· ἤγον, ἀλλήδος συς λέγων κατεβήκεν αὐτὸς ὁ Τελώνης δικαιώμενος εἰς τὸ αἵμα τοῦ παρὰ ἐκεῖνος ὁ Φαρισαῖος· διὸ καθήνας ὅπου ὑψώσετο τὸν ἔαυτόν του, ἔπεμψε ταπεινώθη· καὶ εἰς ταπεινώθην τοῦ λόγου του, ἔπεμψε ὑψωθή. Ὁ μέγας κακὸς ὅποι ἐναὶ, εὐλογημένοι Χριστιανοὶ, ἢ ἄσθενεια τῆς ὑπερηφανείας! ὁ Φαρισαῖος, ὑπήγειεν εἰς τὸ Ἱερόν στολισμένος καὶ στεφανομένος μὲ ταῖς ἁρεταῖς ὡσάν μὲ εὐμορφή ἀνήθη· ἐσυνέδεσε τὸν καὶ ὁ Τελώνης γιμνὸς ἀπὸ κάθε καλοῦ· ἄλλα ὁ μὲν Φαρισαῖος ὑπερηφανευθείς ἔξεστε τῆς τμήμας, ὁ δὲ Τελώνης ταπεινωθείς ἔπετυχε τῆς εὐχῆς. Καὶ ἤτον κάλλιον νὰ χρειασθῇ ταπεινωθείς φαραών ὁ Φαρισαῖος, νὰ μὴ καταδικασθῇ; δὲν ἤτον καλλίτερον νὰ ἀκούσῃ τὸν Ἀπόστολον Ἰάκωβον πώς ὁ ὁρίζει· Ἐπεινώθητι ἐνώπιον Κυρίου, καὶ ὑψώσει σε; δὲν ἤτον περισσότερον τοῦ καλὸν νὰ κρατήσῃ τὴν γλῶσσαν του, νὰ μὴ χάσῃ τὰ καταδρομῶμαι τοῦ; πόσιμοι ἁρεται, ὅπου ἀναθήβοισε μὲ πολλοὺς κόπους καὶ πόνους, καὶ εἰς μιᾶς ὀρές καιρὸν ταῖς ἔχουσαν ἀλλὰς· δὲν ἤκουσεν ὁ Φαρισαῖος πώς λέγει ὁ σοφὸς Σολομών, ὁτι· Ἀκάθαρτος παρὰ Κυριῶ πὼς ψηφικάρδιος; δὲν ἐγνώριζε πώς ὁρίζει ὁ Χριστός, ὁτι· ὁ πονεῖ ἢ δεξιά σου, μὴ γνωτῶ ἢ ἁμαρτερά σου καὶ ἐν τῷ ἕξεσθε καὶ τὰ δύο, ἢ μὴ τῆς ὑπερηφανείας τοῦ ἐνίσχυσεν· διὰ τοῦτο ὅριζε καὶ ὁ Κύριος ὅτι ἄποιος ὑψώθη τὸν ἔαυτόν του, ἔπεμψε ταπεινώθη· καὶ ὁποῖος ταπεινώθηκεν τὸν λόγου του ἔπεμψε ὑψωθή. Ὅ Διόκαλος διὰ νὰ ὑπερηφανευθῇ, νὰ εἴητο ὅτι νὰ στήξῃ τὸν θρόνον του ὑπεράνου τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦτο ἐξέπεμψε· διὰ τοῦτο ἐπετεινώθη, καὶ ἀπὸ Ἀγγέλους φατνοῦν ὁποὶ ἤτον ἔγειρεν ἄγιόδολος σκοτεινός όμοιός· ἐπαιτεῖ καὶ ὁ Φαρισαῖος. Διὰ τοῦτο λέγει καὶ ὁ σοφὸς Σολομών, ὁτι· ὁ Κύριος ὑπερηφάνως αντιτάσσεται, ταπεινώθηκε δὲ δίδωσι χάριν· ἤγον, ὁ Κύριος τοὺς μὲν κενοδοξοὺς.
καὶ ὑπερηφάνους τοὺς ἐναντιεῖται, καὶ τοὺς ταπεινώνει, τοὺς δὲ ταπει
νότος τοὺς ἀγαπᾷ καὶ τοὺς δίδει χά-
μιν.

'Αλλ' ἐπειδὴ, ὅσον ἦτον τὸ ἄρχε-
tόν, ἐρμηνεύσωμεν τὴν παραβολὴν
τοῦ Κυρίου, εὐλογημένοι Χριστια-
νοί, ὡς ἰδοὺν καὶ τὸ νόημα, καὶ τὸ
δάδος τῆς ἐννοίας ποιῶν θέλει εἶναι,
νὰ τὸ γνωρίστε. 'Ἡ παραβολὴ τοῦ
Κυρίου αὐτῆς εἰς τρία εἶναι μορφα-
σάμενη ὅτι καὶ τρεῖς ὑποθέσεις περι-
έχει μέσα τῆς: μίαν μὲν, ὃς μὴ κατακρίνῃ κανεὶς ἀλλὸν ἄνθρωπον
dεύτερον δὲ, ὃς μὴ ὑπερηφανεῦ-
εται τρίτον δὲ, ὃς μὴ μετανοήσῃ καὶ
νὰ ἑξυμολογηται τὰς ἀμαρτίας του.
Αὐτὰ τὰ τρία μᾶς διδάσκει σήμερον
ἡ παραβολὴ τοῦ Κυρίου. "Ας ἰδοῦ-
μεν γον ὑδὸς καὶ οἱ Ἁγίοις τῆς Ἐκ-
κλησίας μας διὰ ταύτα τὰ τρία
πρῶτος ὁ Ἀπόστολος ὁ Ῥώμητος ὁ Ἐπίστολην
διὰ τὴν κατάκρισιν ἔστη. Σὺ δὲ τὶ
κρίνεις τὸν ἀδελφὸν σου; ἢ σὺ τὶ
ἐξουθενεῖς τὸν ἂδελφόν σου; πάντες
γὰρ παραστηροῦμεν τῷ βῆματι τοῦ
Χριστοῦ γέγρασται γάρ. Ζῶ, ἐγὼ,
λέγει ὁ Κύριος ὅτι ἔμοι κάμψει τῶν
γόνι, καὶ πᾶσα γλώσσα ἑξομολογή-
σεται τῷ Θεῷ ἄρα ὃν ἐκαστὸς ἢ
μῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ
Θεῷ μηκέτι σὺν ἀλλήλων κρίνοντε,
ἀλλὰ τοῦτο κρίνοντε μᾶλλον, τὸ μὴ
tιθέναι πρόσκομα τῷ ἀδελφῷ, ἢ
σκάνδαλον ἤγουν, ἐστὶ, ὁ ἄνθρωπος,
diastēn katakronies ton omopstón
sou adelefon; adelefo leugýmēna ou
Χριστιανοί, ἐπείδη εἰς ἑνὰ πάνιν πι-
στεύουμεν ὅλου μας, καὶ ἐπείδη ἀπὸ
ἐνα βάπτισμα ἁγαγεννηθήμεν ἡ ἐ
σύ πάλιν διατι καταφοροῖς τὸν ἀ
delelón sou; diatì ἢμεῖς ὅλοι μας
δέλομεν νὰ παρασταθοῦμεν εἰς τὸ
κριτήριον τοῦ Χριστοῦ διότι ἐμὲ
γράφει καὶ λέγει ὁ Προφήτης Ἡ-
σαίας διὰ στόματος τοῦ Θεοῦ. Ζῶ
ἐγὼ, λέγει ὁ Θεός· διότι ἐμὲν ἃθελε
προσκυνήσῃ καθὲ γόνατον, καὶ πά-
σα γλῶσσα θέλει ἑξομολογηθῆ τῷ
Θεῷ. Ἐπείδη γοῦν ὅτι μᾶλλον νὰ
ἑξομολογηθῶμεν τῷ Θεῷ, καὶ νὰ
δῶσῃ καθένας λογαρισμὸν διὰ τὸν
ἔστων τοῦ τὸ λοιπὸν μὴ κατακρί-
nete ἀλλήλους, μὴ θέλετε ἐμπόδιον
eis ton άδελφον σας ἢ σκάνδαλον ἢ
γονι, κανέναν ἄνθρωπον μὴ ἐξε-
nete κακόν, καὶ τὸν κατακρίνετε, ἀμή
κτὸς μόνον νὰ ἔχετε κακόν καὶ
νὰ τὸν κατακρίνετε, εἰτε εἶναι
διὰ κακών καὶ σκάνδαλον τοῦ
ἀδελφοῦ σας. Καὶ πάλιν ὅριζε εἰς
tὴν αὐτὴν ἐπίστολην ἔστι. Σὺ τὶς εἶ
ὁ κρίνον ἀλλότριον οἰκὴν; ἤγουν
ἐστὶ ποιοῦ εἴπαι, ὃποι κατακρίνεις
tὸν ἔξον ὑπόλοιπον; τούτεστιν ὁ κα-
θεῖς ἄνθρωπος εἶναι ὑπόλοιπος τοῦ
Θεοῦ; ἐστὶ δὲ, ὃ εἶπον, διατι τὸν
catakronies ton doułon ton Theou;
ei mèn eînai ékoçon sou sklabhos an-
θropos, katakronine ton de' òla. ἐp-
tédei dè eînai sklabhos tou Theou,
diastì ton kataforoneis, kai ton
catakronies; kai palin orizei o autoj
'Apóstolos eis tìn pròs Koi̇nìous
proòtìn 'Eπιστολìn dia tìn kata-
kronìn ëstì. Ὡσε, adelefoi mou, μὴ
prò kairopo ti krinte, eis ëk khrìsì
o Κύριos, òs kai fòtis te nèktrà
tò kostrà, kai fanevòsè tò òn
làs tôn kardíòn, kai tòte ò àpeto-
nos genèstai ekástos òpò Theou to
loipon, ò adelefoi mou Xristiànoi,
mì katakronînete tìpotes proi ton
καὶ ὁ Κύριος ὁ ὁ-ποίος ἔλθε καὶ ἐπανεύρει τὰ ἔργα τὰ κρυμμένα ὅπου γίνονται εἰς τὸ σκότος καὶ θέλει ἐξοκεπάσα ταῖς ἔννοιαις τῆς κόρδιας μας καὶ τότε ἡ τίμη θέλει γένει εἰς καθέναν ἀπὸ Θεοῦ.

Καὶ οὐ μόνον αὐτὸς ὁ Ἄποστολος ὀρίζει ἔτι διὰ τὴν κατάκρισιν ἀλλὰ καὶ ὁ ἄγιος Ἄποστολος Ἰάκωβος μᾶς παρασκεύει εἰς τὴν καθολικὴν τῆς ἑπιστολῆν, νὰ μὴ κατα-κρίνομεν ἀλληλοὺς μας καὶ λέγει Μὴ καταλαλῆτε ἀλληλούς, ἀδελφοί ὁ καταλαλῶν ἀδελφὸν καὶ κρίνον τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καταλαλεῖ νόμον καὶ κρίνεται νόμον εἰς νόμον κρίνεις, οὐκ εἰ ποιητής νόμου, ἀλλὰ κριτῆς εἰς ἐστὶν τὸν Ὀρθοδόξον, ὁ δυνάμενος σώσας καὶ ἀφελέας σοι δὲ τις εἰς ὃς κρίνεις τὸν ἔτερον; ἦγοι, ὁ ἀδελ- φός μου Χριστιανοὶ, μὴ καταλαλῆτε ἀλληλοὺς σας ὅσοις καταλαλεῖ τὸν ἀδελφὸν τοῦ καὶ κατακρίνεται τὸν ἀ- δελφὸν τοῦ, τὸν ὁμοσποντὸν τοῦ λέγῳ Χριστιανοῦ, ἐκείνου τὸν νόμον κατα- λαλεῖ, καὶ τὸν νόμον κατακρίνει τὸ λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος ἔστιν ὁ ποιητής καὶ κατακρίνεται τὸν νόμον δὲν κάρμενε τὸν νόμον, ἀμὴν τὸν κατακρίνεις ἐπειδὴ ὁ νόμος τοῦ Χριστοῦ σὲ λέγει νὰ μὴ κατακρίνεις τὸν Χριστιανόν καὶ ἐστὶν τὸν κατακρίνεις, φανερῶς εἶναι, ὅτι νόμον δὲν κρατεῖς, ἀμὴν κατηγορεῖς ἐναὶ εἶναι ο Θεὸς ὅπου ἔθεσε τὸν νόμον εἰς τοὺς ἄν- θρώπους ὅπου δύναται νὰ σώσῃ καὶ νὰ χαλάσῃ καθέναν ἀμὴν ἑσύ ὅπου κατακρίνεις τὸν ἄλλον, τὸ ἄνθρωπος εἰςαὶ ἀλλὰ καὶ ὁ Κύριος μοναχὸς τοῦ ὀρίζει εἰς τὸ κατὰ Ματθαίου Ἐν- αγγέλλον έταί. ἂν κρίνετε, καὶ ἐν μὴ κριθήτε ἐνδέ γὰρ κρίματι κρίνε-
λεις φύγει ἀπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ; ἢ μὴ νὰ καταφρονήσῃ τὴν περίσσειν τοῦ ἁγαθοτητα, καὶ τὴν ὑπομονήν του, ὅποιο σὲ ὑπομένει καὶ κάμπνεις τὰ ἀτυχα, καὶ τὴν μακροθυμίαν σου; καὶ δὲν ἤξεσθε, ὅτι ἡ ἁγαθοτητα τοῦ Θεοῦ σὲ φέρει εἰς μετάνοιαν; διηλονότι, διὰ τὸ τοῦτο δὲν σὲ ὑγιεῖται ὁ Θεὸς, ἀλλὰ σὲ ὑπομένει σὺν κάμπιν τοῦ κακοῦ, διὰ νὰ μετανοήσῃς καὶ ἐσὺ διὰ τὴν ταχύτητα τῆς καρδίας σου, ἤγουν διὰ νὰ μὴν μακαρονήσῃς εἰς τὰς ἀμαρτίας σου, αὐτοθυμίαν εἰς τὸν λόγον σου ὁμοιόμορφη τοῦ ἁμαρτωλοῦ; καὶ ἦλετε ἐξεκπάλας τὰ ἔργα τους, καὶ τοὺς δὲλεις δικαιοκρίνεις ὁ Θεὸς, ὁ ὅποιος θελεῖ ἀπόδοσις καθὼς κατὰ ἔργα του.

Καὶ πάλιν ὄριζε ο Κύριος μοναχὸς τοῦ εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον διὰ τὴν κατάκρισιν ἔτσι: Μὴ καταδικάζετε, καὶ ὅποι μὴ καταδικασθῆτε ἀπολύετε, καὶ ἀποκαθίστατε ἡγούμενα, μὴ καταδικάζετε ἐσεὶς ἄλλους ἀνθρώπους, νὰ μὴ σὰς καταδικάση καὶ ἔσεῖς ὁ Θεὸς καὶ παρακατέν πάλιν ὄριζε: Τί δὲ ἔλετες τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀρθαλμῷ τοῦ ἄνθρωποῦ; τὴν δὲ δοκήν τὴν ἐν τῷ ἱδρυ ὀρθαλμῷ οὐ κατανοεῖς, ἢ πῶς δύνασαι λέγεις τὸ ἀδελφόν σου! 'Αδελφέ, ἄρες ἐκβαλὼ τὸ κάρφος; δὲν τῷ ὀρθαλμῷ σου, αὐτὸς δὲ τὴν ἐν τῷ ὀρθαλμῷ σου δοκῶ σὲ ὑπολείπεις; ὑποκριτά, ἐκβαλὼ πρῶτον τὴν δοκήν ἐν τῷ ὀρθαλμῷ σου, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλέτι τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀρθαλμῷ τοῦ ἄνθρωποῦ σου; ἦγουν, λέγει ὁ Χριστὸς πρὸς ἑκέινος, ὅποιο δὲν ὄρθων ἐκεῖνος τὰ ἐδικαία τους τὰ πταισματα τὰ μεγάλα, καὶ κατακρίνονυ ἅλον ἀνθρώπου μικρὰ σφάλματα; ὁ ἄνθρωπος, διατιθέλεται τὸ κάρφος ὅποι εἶναι εἰς τῷ μάτι τοῦ ἀδελφοῦ σου καὶ δὲν βλέπετες τὸ δοξάριον ὁ ὅποι εἶναι εἰς τὸ ἱδίκιον σου μάτι; ἢ πῶς δύνασαι νὰ εἰπῆς τὸν ἀδελφὸν σου 'Αδελφέ, ἀφές καὶ εὐγάλα τὸ κάρφος ἀπὸ τὸ μάτι σου, καὶ ἐσύ τὸ δοξάριον ὅποι εἴχες εἰς τὸ μάτι σου δὲν τὸ βλέπετες; ὑποκριτά ἄνθρωπε; εὐγάλη πρῶτα τὸ δοξάρι ἀπὸ τὰ μάτια σου, καὶ τότε νὰ ἰδῆς νὰ εὐγάλης καὶ τὸ κάρφος ἀπὸ τὸ μάτι τοῦ ἅλοχοῦ σου διηλονότι πρῶτα διόρθωσες τὰ ἐδικαία σου μεγάλα σφάλματα, καὶ τότε κατάχρινε καὶ ἅλον Χριστιανοῦ μικρὸν πταισμὸν. Ἡχοῦσατε εὐλογημένοι Χριστιανοί, πόσον μέγα κακόν εἶναι νὰ κατακρίνη ἕνας τὸν ἅλον; καὶ δὲν τὸ λέγω ἐγὼ ἀπὸ τὸν ἅμαρτον μου, ἄλλα καὶ μοναχοὶ σας ἱκουσάτε τὰ λόγια τῶν Ἀποστόλων, καὶ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, πῶς ὀρίζουσι: διὰ τὸ τοῦτο μὴ κατακρίνονμεν ἀλλήλους μας, ἃν προευθύνῃ ὁ ἄνθρωπος σου Χριστιανὸς ἢ καὶ φονεύνη, ἢ καὶ καταδίδη, ἢ καὶ εἶπε ἅλο μέγα κακόν κάμπνη μὴν τὸν καταχρίνης, ἢν ἠλίθης νὰ μὴν πέσῃ ἡ ἀμαρτία του κατεπάνου σου ἢν δυνάσαι ἐπαρέ τὸν κρυφῳ μοναχοῦ σου, διδάξει τὸν καὶ καθοδηγήσει τὸν, καὶ εἰπε τὸν νὰ λέης ἀπὸ τὸ κακόν ὅποι τὸν ἐλετές ὃτι καμένες ἔδε καὶ δὲν δύνασαι νὰ τὸ κάμπης αὐτό, ἢ καὶ ἐν τὸ κάμπη καὶ δὲν σου ἱκουσάτε, ἀφές νὰ τὸν κρίνῃ ὁ Θεὸς γνώρισε δὲ ὅτι ἐνα κακόν ὅποι δύνασαι νὰ τὸ κατα προσωπίσεις εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἐκεῖνο καὶ ἀν τὸ καταχρίνης τόση ἁμαρ-
τία δὲν εἶναι καὶ ἀκώστατε, παρακαλῶ σας, πῶς διηγοῦνται καὶ αἱ διηγήσεις τῆς Ἐκκλησίας μας διὰ τὴν κατάκρισιν.

(Παράδειγμα). Γράφει εἰς τὸν λόγον τοῦ Ἁγίου Ιωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, ὅτι εἰς τὸν καιρὸν ὅπου ἀρχεύτευσεν ὁ Ἀγίος Ιωάννης ὁ Ἐλεήμων εἰς τὴν Ἀλεξάντρειαν, ἕνας Καλόγερος ἐσφάλειν κατατόθηκ τὸν μίαν εὐμορφῶν κοπέλλαν, καὶ ἐπειράτει μέσα εἰς τὸ πολύτρον τῆς Ἀλεξάντρειας. Τινὸς κληρικοῦ τοῦ κάστρου, ὅσον τὸν εἶδον ἦταν περιπατώντας, ὕψηλαν καὶ ἔπαιζαν εἰς τὸν Ἡμῶν τὴν ὑπόθεσιν καὶ λοιπὸν ὁμιλοῦν ὁ "Ἀγιος νὰ τὸν δείξων δυνατώς ἔπειτα νὰ τοὺς βάλων χώρια εἰς τὴν φυλακὴν, τὸ ὅποιον καὶ ἔγειρεν καὶ διὰ νὰ κτὸς φαίνεται ὁ Καλόγερος ἐκεῖνος εἰς τὸν ὄμοσ τοῦ Ἡμῶν, καὶ λέγει τοῦ Δέσποτα "Ἀγιε, καλάς εἰναι ἡ πληγὴς ὑποτάσσοντας ὅπου μὲ ἐκάμες; ἄρετος σὲ σὲ δίχας κρίνει νὰ μὲ παὶ δεῦρη έσται ἀνελεήμονα τὸν πιστούν, ὅπου δὲν ἔπεισα τίποτες; πίστευσε μὲ, εἰς ἄλλας κρίσεις δὲν ἔπειασε ἐἰς τὸν Θεὸν, ἀμὴ εἰς τὴν ἐκδίκησιν μοῦ κρίνει πολλά τῶν ἐλπίσεως. Καὶ τὸ ταχὺ ὅσαν ἐξήμερεν, ὁμιλοῦν ὁ "Ἀγιος νὰ υπάγομεν Κληρικοὶ νὰ φέρουν ἐκεῖνον τὸν Καλόγερον. "Υπήγαγον γονὴν καὶ ἔφεραν τὸν βασιλικό, καὶ ὅσον τὸν ἔδειξαν, ἔγνωρος τοῖς, διὰ αὐτὸς εἶναι ἐκεῖνος ὅπου ἐφάνη εἰς τὸν ὄμοσ τού καὶ θέλοντας νὰ ἔδειξαν καὶ τόσας πληγαῖς ἔχει, δῶς ἐφανέσθη εἰς τὸν ὄμοσ τοῦ, ὁμιλοῦ ἡ ἐξέστη ἐς ὅτε καὶ κατα- το, νὰ ἔδειξε πληγαῖς ὅπου ἔδειξε εἰς τὴν ἡμέραν ἐξόδηθη τὸν γονὴν ὁ Καλόγερος, καὶ Ἡρᾶν οἰκονομία ἐπε- σεν ὁ φοντάς ἀπὸ τὴν εὐλογίαν τοῦ Κα

λογέρου κατῶ καὶ ἔφαν ὅτι ἦτον εὐνοῦχος ἀπὸ τὴν χολὴν τῆς μι
μοῦ τοῦ καὶ ὅσον τὸν ἐδέλῃ ὁ "Ἀγιος ἐστιν τὸ κεφάλι τοῦ, καὶ ἐπεῖ. Μᾶ τὴν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ μου, ἔφαρ

λά σήμερον ἀπὸ λόγια ἀνθρώπων. Καὶ παραπληκτικῶς τοὺς μὲν Κληρικοὺς ἐ
κεῖνους, ὅπου τὸν ἐκκινήσαν καὶ τὸν ἔδειξαν, τοὺς ἐκδέχατο τῆς Εκκλησίας
καὶ ἐκκανόνισε τοὺς νὰ μὴ κακοποίησ

σουν τρεῖς χρόνους; ἄπατ δὲ τὸν Κα
λόγερον ἐκεῖνον ἐξῆτει συμπάθειαν,
καὶ ἔλεγεν. Ἐπειταίσα ἄβα δοῦκα μου, καὶ κωρίς κρίσει καὶ ἔπεισαν σὲ ἐκατε

δικάσαι, ἀμή διὰ τὴν ἀγαπὴν τοῦ
Χριστοῦ συμπαθηθήσουν μὲ πλὴν εἰς

αὐτὸ μόνον δὲν σὲ ἐπανάν, ὅπου ἐπε

πιστής ἑαυτός εἰς τὸ πολύτρον μὲ τὴν

κοπέλλαν, καὶ σὲ ἐκκατάρκησιν ἐνό
κος. Ἀπεκριθή ὁ Καλόγερος. Δο-

βασίσει έπεισεν ὁ Θεός. Δέσποτα μου,
ὅτι δὲν σὲ ἡμισθός ἡλίας ἡμέρας εἴ

ναιν αἰσχόντες ἦπισαν εἰς τὴν Γάζαν
tὸ κάστρον, καὶ ἔκει πηγανάμενος

νὰ προσοχήσω εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
tὸν Ἁγίον 'Αναργύρου Κύρου καὶ

Ἰωάννου, ἀπάντησε μὲ ἡ καρη ἀντά

νου ἦτον Ἑβραία, καὶ ἔπειαν εἰς
tὰ ποδάμα μου, κλαίοντας καὶ παρα

καλάρας ἐς τὴν πάρο τὰς τὴν δα-

πτισία ἔγιν ἔδιδο νόσον ἀποκόντας τὸ

Χριστόν, ὅπου ὅριζε. Μὴ καταφρο

νίσητε ἐνός τῶν μικρῶν τῶν, καὶ

παραδόσας εἰς τὸ κορμμὰ μου, ἐπ

παρὰ τὴν καὶ ἐκδήλωσα τὴν, καὶ ἐπε

λείσα τὴν Ἐκκλησίαν καὶ λοιπὸν

πεπετατό ἀπὸ τὸν ἐπεισὸν τῶν τόπων, γνη

νικάτων μοναστήριον γνωσάθη καὶ
tὴν ἀφήνον ἐκεῖ. Ταῦτα ὃς ἠκούσε

ὁ Ἁγίος, εἶπεν 'Αλλοιμονον, πόσοι

ἐνά συνηφόροι δούλου τοῦ Χριστοῦ,
καὶ ἤμεις δὲν τοὺς ἤξεσθομεν! Τότε εὐγαλεῖν ἔχατον φλωρία, καὶ ἔδοξεν εἰς τὸν Καλόγερον, καὶ εἶπεν τοῦ Δά δὲ αὐτὰ τὰ φλωρία, καὶ δὴ τὰ εἰς τὴν κόρην αὐτῆς νὰ τραφῆ. Ἀπεκρίθη ὁ Καλόγερος: 'Αρκεῖ την, Δέσποτά μου, ἡ πίστις τῆς ἐὰν ἔξη πίστιν, δὲν χρειάζεται φλωρία: εἰδὲ χρειάζεται φλωρία, δὲν ἔχει πίστιν. 'Εστι εἰς, καὶ ἐπροσκύνησε τὸν Αὐγοῦν, ἔπειτα ἀνεχόρησε.

Καὶ ἄλλη ἤ δε δύνης ἀκούσατε, ὁποῖο γράφει εἰς τὸν αὐτὸν λόγον διὰ τὴν κατάρασιν, πῶς δὲν εἶναι καλὸν νὰ κατακρίνωμεν ἄλλον. Καλόγερος τῆς ἔς ἔξηκοντα χρυσόν καὶ ἐπέκειν ἦτον εἰς τὸ Μοναστήριον τοῦ ἀγίου Σπυρίδωνος, Βιστάλιος ἀναματιάς, καὶ δεόντως δὲν νὰ δοκιμάσῃ τὸν Ἄγιον Ἰωάννην τὸν 'Ελεήμονα, νὰ Ἰδῆ ἔκει τὴν κατάρασιν, ἐμεταχείρισε ὑπόθεσιν, πρὸς μὲν τόσον ἀνθρώποις κατὰ πολλὰ κατακρίμενην, πρὸς δὲ τὸν Θεὸν περίσσως ἠγαπημένην ἐπέριστατε μέεσα εἰς τὴν 'Αλεξάνδρειαν, καὶ ἔξεστε, καὶ εἰσε ὁ διατεταγμένον, ὅτι εἴμασθα διάδεχα ἄστρον τὴν ἡμέραν ἐπειτα ὑπήγαγεν εἰς ταῖς πόρναις τῆς 'Αλεξάνδρειας καὶ ἔπειτα ταῖς Φιλαχθητε ἀπόφηται, καὶ μὴ πέσετε ἢ ἄλλον, καὶ ἐγὼ ἔχομαι πρὸς ἔσας ταύτην τὴν νύκτα καὶ ἔτοι τὸ ἔκαμεν ὅλον ἔναν. Ὡς ὅπως ἐπήγαγεν λοιπὸν εἰς τῆς πόρνης τὸ σπίτι, ἔβγαγεν ἀπὸ τὸν κόροφον τοῦ μίαν εἰκονά ὅπου ἔχει τοῦ Χριστοῦ, ἔδεσε τὴν εἰς ἕνα μέρος τοῦ σπιτίου ἔπειτα ἔβαπε τὰ γονατά τοῦ κατὰ γῆς, καὶ ἥλιον κυρίας καὶ ἐπαφεράκεν τὸν Θεόν μετὰ διαφωνόντας νὰ ἐπιστρέψῃ τὴν πόρνην ἐκείνην τὸ δὲ τοῦ ὅσαν ἐβγαγεν ὅπῃ ἐκεῖ δριχίζε τὴν πόρνην ἐκείνην εἰς τὸν Θεὸν νὰ μὴν εἰπῇ εἰς τὴν πόρνην ἐκείνην. Μία δὲ ἀπ' ἐκείνους ταῖς πόρναις παρέδοθα τὸν ὅρκον, καὶ εἴπεν εἰς ἄλλον ἀνθρώπον πῶς ἔκαμεν ὁ γέρων αὐτὸς ὁ ἤρωος, καὶ ἔπραγμα καὶ πλέον ἄλλη δὲν ἐκλίψῃσε νὰ τὸ ὁμολογήσῃ. Οἱ δὲ ἄνθρωποι βλέποντες τὸν πῶς ἔκαμεν καὶ ἥσσοντες ὅτι κάμενε ἄμαρτιαν, δὲν ἤδελθαν νὰ τὸν ὅρκον ἔλεημος νὰ κατά καὶ διὰ νὰ μὴν ἀποκοψῇ τὸ ἔργον του, ὑπηγαγεν καὶ ἐβαθύευσεν ὁλιμηρείς, καὶ τὸ ἔσπερα ὡς ἔτειν τὴν ραγαν του, δέλοντας νὰ τὸν κατακρίνουν οἱ ἄνθρωποι, ἔλεγε μεγαλοφώνος: Ἀς πόμεν τόρα ταπεινὲ γέρων, διότι η δεντά πόρνη μὲ ἀκορτείς καὶ ἔλεγε καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόρνης, ὅπου ἐμελεί νὰ υπάνη ὅταν δὲ τὸν ἤδελθαν ὑποίησε τινὰς ἄνθρωπος, ἔλεγεν τὸν. Καλεί, τι μὲ ὀνειδίζες; μὴ νὰ δὲν εἰμι καὶ ἐγὼ ἄνθρωπος ὡσείς ὅλος τοῦ ἄνθρωπος, δὲν ἔχω καὶ ἐγὼ κορμι καὶ ὄρεξεν πορνείας; μὴ διατι διατο τὰ σα, διὰ τούτο δὲν ἔχω σάρκα ἄνθρωπη, 'Αλλα καὶ ἄλλοι τίνες τοῦ ἔλεγαν: Διατι ἀβδα δὲν παντρεύεσθαι νὰ πάρῃς μίαν γυναίκα εἰς τὸ ἤθελον μου, αἱ μὴ εἰς σαφάνδον τοῦ κόσμου καὶ κατηγορία τῶν Καλόγερων; δὲν φοβάσαι τὸν Θεόν, ὅτι καταφορέων τὸ: Ἄγγελοι σοῦ διὰ ἐξωθήσους σοῦ ἀφορμήν: αὐτὸς δὲ τοῖς ἀποκρίνεσθαι μὲ πολλὴν κατάπατος καὶ ἔδειχνε σοῦ γοθερόν καὶ θαρετὸν πρὸς ἔκεινον, καὶ ἔλεγεν τούς: δὲν σᾶς θέλω ἀκούσει ἐγὼ ὅσαν λέγετε: ἐὰν ἐσείς σοιανάλλησθε ὁτὲ μένα, τι μὲ μέλλεις; λείψετε ἐσείς ὑπὸ μένα: τὶ συντροφίαν ἔκομεν ἡμεῖς εἰς τὸ μέσον μας καὶ μὲ συμβουλευ-
τε νά σάς ἀγούσω ἐγώ νά πανδρευθώ, νά πέσω εἰς ἐννοιαν καὶ φροντίδας τοῦ κόσμου; πῶς νά θρέψω γυναίκα καὶ παιδία; κάλλια νά πληρώσω τοῦ θέλημα μου, καὶ ἃς μὲ λείπουν ἢ ἐννοιας ἢ πολλαῖς· ἀμή ἐσάς ἐχω αὐθεντάδες, καὶ μὲ καταφρίνετε; μὴ νά ἣστε ἐχεις κορίτσις εἰς τὰ ἐργά μου; ἔνας εἰναι ὁ Θεός, ὁποῦ μέλει νά κράνη, καὶ να ἀποδώσῃ εἰς καθένα κατὰ τὰ ἑργα του.

Ἀτό τοὺς τοιούτους λόγους ἀπὸ κόσμον οἱ ἄνθρωποι καὶ δὲν ἔλεγαν τίποτα κατὰ πρόσωπον, μόνον ὑπήγαγαν εἰς τὸν ἄγιον 'Ἰωάννην τὸν Ἁλαμπρονον, τὸν Πατριάρχην τῆς Ἄρκλεανδρείας καὶ ἐδιέβαλαν τὸν ὁ δὲ Ἄγιος ἐνθυμοῦμενος τὴν πρότην φράνν πῶς ἔπαθεν ἀπὸ τὸν πληγωμένον καλόγερον, καὶ φροντίζομεν τὸν κρίσιν τοῦ Θεοῦ, ἔλεγε τους. Μή, τεϊνα μου ἡγαμημένα, καταφρίνετε τοὺς καλόγερους, ἢ ἄλλον τίνα ἄνθρωπον, ὅτι καὶ ἂν ἦνα· διότι τί ἦξενόμεν ἡμεῖς τὴν καρδίαν του κα ἄνθρωπον; μόνον εἰναι ὁ Θεός καρδιακόσμητος, ὅποιο μέλει νά κρινή, καὶ να ἀποδώσῃ εἰς τὸν κάθενε κατὰ τὰ ἐργά του, διότι ὁ Μέγας Κοσμοτόπος, ὁ εἰσεβέβηστας καὶ Χριστιανικότατος Βασιλεύς, ἐτείλεγε διὰ τοὺς καλόγερους πρὸς εκεῖνους ὅποιοι τοὺς ἐκατάφριναν. Ἐάν ἦθελα ιδεῖ Ἐλπίδον ἢ καλόγερον ὅποι να πορεύετο τὸν ἦθελα σχετάσει με τὸ φροβιά μου, να μὴ φαινή πρὸς τοὺς ἄνθρωπος· καὶ ἐσεῖς διατί τοὺς καταφρίνετε; καὶ ἀκούν καὶ ἄλλοι καὶ σκανδαλίζονται; διότι ἢ ἄτυχαίς καὶ ἢ κατάχροσες τῶν κα λογέρων δῶο κατὰ κάμνουν· ἔνα μὲν διν καταφρονεῖται τὸ 'Ἀγγελικὸν.

Καὶ ἄλλου μίαν διήρησεν ἀκούσα- τε, παρακαλῶ σας, ὅπου γράφει διὰ τὴν κατάκρημον εἰς αὐτῶν τὸν λόγον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλειμμο- νος. Εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἦτον ἑνα παλληκάριον κοσμοῦ, τὸ ὅποῖν ἤγος ὁμορφὴν καλο- γραίαν καὶ ἠμέραν τὴν ἡμέραν ἐξη- τάτη τὴν, καὶ ἐπηρε τὴν διὰ γυ- ναίκα του καὶ ἐπείδη ἐντράτησε νὰ
κάθεται εἰς τὴν 'Αλεξάνδρειαν, ἔφυγε μετ' ἐκείνης εἰς τὴν Κωνσταντινουπόλιν.

Μίαν λοιπὸν τῶν ἡμερῶν καθήμενος ὁ ἄγιος 'Ιωάννης μὲ τοὺς ἀληθινοὺς τοὺς ἀληθινοὺς τοὺς Πατριαρχοὺς, ἀνέφεραν τινὲς τὴν ἐπὶθέσιν τοῦ παλατηρίου ἐκείνου, καὶ ἅρχονται νὰ τὸ καταχώρουν, καὶ ἔλεγαν ὅλους τους ὅσο ἀπὸ ἕνα στόμα Ἀλλομολομοῦ ἐκεῖνο τὸ τολαίσμα τοῦ παλατηρίου, ὅτι ἐκόλασε καὶ τὴν ἐδύκη τοῦ σφήκης, καὶ τῆς πτωχῆς καλογραφίας, καὶ τὸ περισσότερον, ὅτι βλέπουν καὶ ἅλλοι καὶ παρακινοῦνται εἰς τὸ κακὸν, καὶ θέλει δῶσει λόγον τῷ Θεῷ διὰ τὸ σακάλαλον ὅλον τὸν Τύροις εἰς ἑαυτῶν συντυχαίνει ἄρχοντας καὶ τοὺς ἔδοθα εἰς λέγωντας ὡς εἴχαν μου ἡγαμαμένα, μὴ εἰσέλθαι δὲν εἰκολαὶ νὰ καταχώρησε καθένα, διὸ καὶ ἑσεῖς μὲ τὴν κατάχωρον εἰς δύο κακὰ πᾶτετε. ἔνα μὲν ὅτι παραβαίνει τὴν ἐντολήν τοῦ Χριστοῦ ὅπου Δώσει: «Μὴ πρὸ καροῦ τι θηράνετε· ἀλλο δὲ, ὅτι δὲν ἥξειτες ἐν ἑμεῖσιν ἀπὸ τὴν ἀμοιβήν ἡ ἀκοῦ μὴ στέκετε εἰς αὐτοῦ, καὶ γένοιτο ἑσεῖς κριτικός καλλίτερος ἀπὸ τοῦ Θεοῦ· δὲν ἀσχολεῖτε τῶν ὅνοις εἰς τὸν Θεόν Μὴ κρινίτε, Ἰεν τῷ μὴ κρινίτε, μὴ καταδικάσατε, ἢ μὴ καταδικασθῆνες μέγα κακὸν εἶναι, τέκνα μου, ἡ κατάχωρος, καὶ τὸν Θεόν παροφφίζομεν, ἀν τὸν καταχώροντας τοια, καὶ ἥμετας καλοβοῦς τὴν σφήκην μας, διότι ὁ Θεὸς ὅπου ἀφίσιος μὴ προνοεῖσθαι ἀφίσιος καὶ νὰ μὴ καταχώροντως, καὶ ὅπως εἶναι ἐναν παραβάθαι καθιζ, παρέβη τὴν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ, ἔτοι τὴν παραβαίνει καὶ εἶναι καταρρηκῇ ἐλλοῦ καὶ ἄκουσετε μίαν διηγήσην ὅπου θέλω σᾶς εἰπεῖ. Ἐγὼ διαφάνειον τοῖς τὰ πατερικᾶ τῶν ἁγίων γερὸν τῶν ἡδον καὶ τουτοῦτον διηγήσην, ὅ-που ἔγγραφε μέσα τὴν κατάσχυσφον ἔτοι. Λύοντας καὶ πάντας τῶν ἡμερῶν εἰς τὴν Τύρον τὸ κάστρον διὰ παραγματείας τοὺς, καὶ μία πόρνη ὅπως καταμένη τὸ κάστρον, Παραβόλας τὸ ὅνομα τῆς, ἤκουσαν ἑκατοντάς ἑν ἴδιαν ἐκείνους, καὶ βόρειος κα- ταμένη τοῦ. Πάντα τίμε, σαράζομεν μὲ τὴν πόρνην διὰ τὸ ὅνομα τοῦ Χρι- στοῦ, ὅπου ἦσαν ἑκατοντάς ἐκείνους ὅτι σωθοῦντάς την, εὐχάρεσθε ὅπως τὸ κά- στρον καὶ παραγματείας ὅπως κάστρον πρὸς ἑκατοντάς τοῦ ἐκείνην. Οἱ δὲ Τύροις ὅτι ἔδωκαν τὸν Καλόγερον ὅτι ἐ- πήρε τὴν πόρνην, εἴδον ὅλοι τοῦς. Μᾶ τὴν αἰλίησεν αὐτὸς ὁ Καλόγερ- ος διὰ γυναῖκα τοῦ ἐπῆρε τὴν πόρ- νην αὐτῆς, ὧν τὴν ἐκείνην. Πορφυρία, περιπατήσας μὲ τὸν Κα- λόγερον, ἦρεν εἰς τὸ κάστρον πε- δίου ἄρανην κατὰ γῆς, καὶ ἐπήρε- το νὰ τὸ ἐνδορρέον διὰ τὴν σφήκην τῆς. Μετά δὲ χρόνου ἰκανον ὑπήγαγον τίνες Τύρωις ἐκείνο τὸ κάστρον ὅπου ἦτον ἡ πόρνη, καὶ ὅτι τὴν ἐδὼν μὲ τὸ παιδί, εἴθαν χαμογέλωντας την. Ἰδε καλὸν καὶ εὔρισκον παιδί, ὅπου ἀκούσας ὅπος τὸν καλόγερον μᾶ τὴν αἰλίησεν ὅτι τὸ παραβάλας τὸν ποτέρα τοῦ εἰς τὴν ὅψιν τοῦ. Ἀράν αὐτὸ ἐνδορρέας αὐτὸν ἐκείνον τὸ τρόπον ἐ- στίνος τὸ ὅνομα τοῦ καλόγερον καὶ τῆς πόρνης, ὅτι ἔδωκαν καὶ πα-
δι παρόμοιον τοῦ λόγου τούτοις οἱ δὲ ἀνθρώποι ὅπου ἤρωσαν τὸν λόγον, ὡς κακοὶ καὶ ἐμπαθεῖς ὅπου ἦσαν ὁ ποὺ τὸν ἐναυτὸν τούς, ἑπίστευσαν εἰς τοὺς λόγους τῶν πραγματευτῶν. Ὁμως ἔκεινος ὅσον τὴν ἐπίθεσιν, ἐκαθορεύει τὴν καλογραφίαν εἰς ἕνα γνωστίκην Μοναστηρίου καὶ μετανοεῖ σὲ τὴν Πελαγίαν. Ἑκεῖνος δὲ προειδοῦν ὁ Καλόγερος τὴν ἡμέραν τοῦ θανάτου ἐπὶ τῆς Πελαγίας ἐκείνης. Ἐπαρε το παιδί αὐτὸ καὶ ἔλα καὶ ἔσον ἐπὶ πάγωμεν εἰς Τύρων ἦτο δὲ τὸ το παιδί ὡς ἐπτὰ χρόνον. Ἐπήγαν λουτάν καὶ οἱ τρεῖς τοὺς καὶ ἔκοψαν εἰς ἕνα σπίτι, ὅπου τοὺς ἐδείχθην σαν καὶ ἔκει δὲν ἔκαμεν ὁ Καλόγερος πολλαῖς ἡμέραις, καὶ ἀσβέστης βαθύτατα ἀσθενεῖαν οἱ δὲ ἀνθρώπου τῆς Τύρου ὑπήγαν καὶ μίαν ἡμέραν εἰς τὴν ἀσθενείαν τοῦ. Καὶ μίαν ἡμέραν διὸ που ἔλαβαν μαζωτὴν πολλοὶ Χριστιανοὶ, εἰπέν καὶ τὸν φέρον κάρδανον ἁρμαμένα εἰς μίαν κεφαλήν καὶ ὑφόντης τὸ ἔφεραν, ἐπίσταται καὶ τὰ ἔχουσιν ὅλα εἰς τὸν κόσμον τοῦ καὶ ἐστάθη μετακειμένη ἡ ἡμέρα ὅπως εἶπαν καὶ ἔστηκεν τοῦ ἀνθρώπους, ὅπου ἦτον ἤκτε. Λογαριασμοὸς εἶναι ὁ Θεὸς, ὅτι ἐρύθη ποὺ τὰ τὰν θάνατον ἠκούειν αὐτὸν ἐχοῖ καὶ ἐγὼ μάρτυρι ὅτι ὅσον αὐτὰ τὰ ἁρμαμένα κάρδανον δὲν μὲ ἐπίσταν, ἦστι μήδε ἔγω εἰς ὅλην μου τὴν ἴσην ἐπίστα συναίνει διὰ κακῶν. Τὸτε ὡς εἶδαν ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ, ὅπος ἐρυθήσθησαν ἐκεῖ, ἐδοξάζον τὸν Θεόν, καὶ ἐπέσαν εἰς τὰ ποδόμα τοῦ Καλογέρου, ἔγκοντες συγχώρησεν εἰς εἰς ὑπενάθησαν κακῶν διὰ ἐκείνον. Αὐτὸς λοιπὸν τοὺς ἐσπαρκότησε καὶ ἐκεῖνος καὶ ἔλεγεν τὸν κατάκριντον ἩΡΕΑΥΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

ναν, καὶ παρευθύνη ἐκουμηνὴ ἔκει τὴν ὅρων ἐκείνην. Αὐτὴν τὴν διόγμησιν εἰδά, τέκνα μου, ὅπου ἔγοραν τὰ πατερικά τῶν Ἀγίων Ερωτόνων. Διὰ τοῦτο καὶ ἐμὲ μὴ ἔλεος ἔτοιμοι νὰ καταχωρίσετε ἀλλον τινὰ ὅτι ἄν καὶ τὸν ἱδίτε ὅρφαλμοφανῶς ὅπου καὶ ἔμενι τὸ κακόν, πάλιν νὰ μὴν καταχωρίζετε, ὅτι τὴν ἁμαρτίαν ἁλήθειαν ἐλέπτετε τὴν, ὅπου τὴν καμνεῖ, ἀμὴν τὴν ἐξομολογηθῆν τοῦ καὶ τὴν μετὰ νοῦν τοῦ δὲν τὴν γνωρίζετε- διὰ τοῦτο πούςμε, καὶ μὴ καταχωρίσετε ἀλλόν. Τοιαύτην διήγησιν ἐξηγήθη ὁ Ἀγίος Ἰωάννης πρὸς τὸν λαόν τοῦ, εὐλογημένοι Χριστιανοὶ· διὰ τοῦτο καὶ ἡμές ὅσο προσέχουμεν ἀπὸ τὴν κατάχωριαν, μὴ φανομένεθεν καλό να καταδικάζωμεν· καὶ ἐκεῖνοι νὰ καταδικάζωμεν καὶ νὰ φανερώσωμεν ὅπος εἶναι ἀναμάρτητος διὰ κατακρίνη τῶν ἁμαρτωλῶν, διὸ τὸ ἄγιον Εὐαγγελίου διήγηται, ὅτι ὅταν ἑπερώτησεν ὁ Χριστὸς ἐπὶ τῆς γῆς, ἐπίσταν οἱ Θ' ὑπάτους μίαν φανερὰν πόρνην καὶ ὑπήγαγαν τὴν εἰς τὸν Χριστόν, λέγουντες· Διδάσκαλε αὐτῇ τὴν γυναίκα τὴν ἡμέραν ὅπου ἔπορευτο φανερά, καὶ ἡμεῖς ἔχομεν νόμον νὰ τὴν λιθοδολήσωμεν τὰ δρόμες τῶρα εἰς; Τότε ἐπερώτησεν ὁ Κύριος καὶ λέγει τοὺς· ὁποῖος ἀπὸ ἐς ἀπὸ εἶναι ἀναμάρτητος, διὰ ὅτι πέτραν κατέφαγεν της της. Τότε ὡς ἤρωσαν οἱ Ὁ σαραίον, γνωρίζοντες τὰ ἐδώκας τοὺς σφάλματα, δὲν ἐπετεύχθηατα νὰ τὴν λιθοδολήσων καὶ ἀπ' αὐτὸ μᾶς ἐξειδεύει ὁ Κύριος ὅτι νὰ μὴ καταχωρίσωμεν τὰ ἀμαρτώλον. ἈΛΛ' ἐκείδη ἐπεδείξκεμεν ἀπὸ τοῦς λόγους τοῦ
Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων ὧν ἴη κατάχροις εἶναι ἄτιχον πράγμα ἢ ἀλλω μὲν καὶ εἰς τὴν δευτέραν ὑπόθεσιν τοῦ Ιεροῦ Ἐναγγέλου καὶ ἐνθυμάςθε ποια εἶναι; πλὴν νὰ σᾶς τὴν ἐνθυμήσω. Πρῶτην μὲν ὑπόθεσιν εἶχε τὸ Ἁγίου Ἐναγγέλου, ὅτι νὰ μὴ καταφρονῶμεν τινά, δεύτερον δὲ ὅτι νὰ μὴν ὑπερφανευόμεθα, ἀλλὰ νὰ ταπεινώσομεν τὸν ἑαυτὸν μας καὶ ἑπειδὴ διὰ τὴν ταπεινότητα ἄνεφορομεν καταλάβατε ποια εἶναι ἡ ταπεινότητα.

Τέσσαρα τινὰ εἶναι ὅπως διαφέρουμεν μεταξὺ τουτοῦ ὑποταγῆς, ὑπομονῆς, ὑπακοῆς καὶ ὑποταγῆς μὲν εἰναι, ὅτι νὰ μὴν κάμην τινὸς ὁ Θελημᾶτος τού Χριστοῦ, καὶ κατὰ πᾶς ὁ Χριστὸς καὶ ὁ νόμος, ἔτσι νὰ περιστατήσῃ τὸν νόμον τὸν Ἐναγγέλου τοῦ Χριστοῦ νὰ πολυτιμηθῇ, καὶ νὰ πολυτιμηθῇ, καὶ μὴ τὸν κόσμον ἄνθρωπον καὶ μὴν τὸν κόσμον τοῦ Χριστοῦ νὰ ἀφίνειν καὶ μὴν νὰ τοιαῦτα ἄνθρωπον καὶ μὴν κάμην τὸ τοῦ Ἐναγγέλου τοῦ Χριστοῦ:

Ἐπομενὴ δὲ εἰναι, νὰ ὑπομένῃ τινὸς πάντα διὰ τὸ ὁνόμα τοῦ Χριστοῦ, ὅτι ἔχει ὑποταγὴς ὑποταγῆς ὅτι εἶναι ἄφθονη καὶ ἄφθονη καὶ μὴν τὸν κόσμον νὰ γένῃ καὶ μὴντον κόσμον τοῦ Χριστοῦ ἄφθονη καὶ μὴν τὸν κόσμον τοῦ Χριστοῦ ἄφθονη καὶ μὴν τὸν κόσμον τοῦ Χριστοῦ ἄφθονη καὶ μὴν τὸν κόσμον τοῦ Χριστοῦ.
γενήθημεν, καὶ εἴμεθα χόμα καὶ πάλιν χόμα γενόμεθα. Τί καλοχώμεθα εἰς ἀλλων ἔργα; με τού σχολή κινού το νήμα, καὶ με τοῦ προβάττω τὰ μαλλιά ύπεριπανεύονται οἱ ἀνθρώποι, καὶ δὲν ἥξεισιον, ὅτι ὁ λοι ὁστα τέθημεν ἀπόθεμεν, καὶ ὅτι ὅλων ἔνας Θεός εἶναι, καὶ μὰ γῆς διὰ τῶν ὁρίων καὶ ὁ Χριστὸς σήμερον εἰς τὸ ἄγνων Εὐαγγέλιον: ὁ ἡθείνον ἔσαυτόν υψώθηται, ὁ δὲ ύψων ἐσάυτόν ταπεινωθήται. ἦ γονι τῶν ταπεινών τὸν ἐσάυτόν του, καὶ φαίνεται μικρότερος ὀλυνφόν, ἡκεῖνος δὲ τηλεότι εἰς τοὺς σύφωνους περισσότερον εἰτές δὲ ὁπήτω αὐτοῦ τὸν ἐσάυτόν τον ὁ Θεός. Ἀναντί οὐν τὴν ὑπερίπανειαν πολλοὶ ἐξήτεσαν, καὶ ἔχασαν μεγάλας ἁρετήσεις. Καὶ ἀκούσασι τοῦ δρόμου καὶ οἱ Ἀγιοι τῆς Ἑκκλησίας μας, διὰ ταύτην τὴν ταπεινώσεων. Πρῶτος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς θέλοντας νὰ δείξῃ τὴν ταπεινώσειν πρὸς ἡμᾶς, ἀπὸ Θεὸ δὴν ἢτο ἔσος ἀνθρώπος, καὶ σὸ μὸνον εἰς τόσον, ἀλλὰ καὶ ἐσταυρώθη καὶ ἀπέθανεν τὰνατόν ἀτίμων, καθὼς τὸ ἀπεθάνει καὶ ὁ ἀγών. Παῦλος ὁ Ἀπόστολος εἰς τὴν πρὸς τοὺς Φιλιππησίους Ἐπιστολήν, καὶ λέγει: «Τοῦτο φιλονείζεθαι ἐν ύμιν, ἀδελφοί, καὶ ἐν Χριστῷ Ιησοῦ: δέ ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχω, οὐκ ἠργὰς ἐνοῦ ἡμῶνος, ἀλλὰ ἀπόντων ἐστὶ τὸ καθιστάτο τὸν ἢ αὐτός ὁ ἂνθρωπος, ἐσταυρώσειν ἐσάυτόν γενόμενος, ὑπήκουσα µὲχρι θανάτου, θανάτου περὶ τοῦ Σταυροῦ· ἤγον, ὁ ἀδελφοί μου, αὐτὸ νὰ νὰ γνῶρισθεῖ, καὶ νὰ κάμψετε, εἰτί ἔκαμε καὶ ὁ Χριστὸς, ὁ ὁποῖος ἦτον εἰς μορφήν Θεοῦ καὶ Θεός· καὶ πάλιν δὲν τὸ εἶχε διὰ µέγα τίτσετε πῶς ἦτον ἢ αὐτός Θεὸς µὲ τὸν Θεόν, ἀµὴ ἐκτενεύοντο τὸ λόγον τοῦ τοῦ καὶ ἐφη σχήμα τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐγείρεν ἀνθρώπος τέλειος· ὥστε ἔγειρεν ἀνθρώπος δήσεως ἀμαρτίαν, τὸ σῶν πάλιν ἐπαραστατεύον γιὰ τὸν ἔσαυτόν τον, ὅτι νὰ κατεδέχθη θάνατον, καὶ τοιοῦτον θάνατον, ὅτι ἦτον ἀτίμως καὶ καταφρονομένος· δηλοῦτι ὁ Σταυροῦς πᾶσας ἦτον ἀτίμως καὶ τὰ πολλὰ τῶν καθὼς εἰκόν. Ἀλλὰ καὶ προστήρα αὐτὸν τὸν θάνατον δεῖ χωντας ὁ Χριστὸς τὴν ταπεινώσειν ἐξόδιος µίαν πολίκα καὶ ἔνθε τὰ πολλὰ τῶν Ἀποστόλων τοῦ καὶ τοὺς ἔλεγε: «Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν; ὡμεῖς φρονεῖτε µε, ὁ Διδάσκαλος καὶ ὁ Κύριος ἐμῖς γὰρ οὐκ ἔνθε ὑμῶν τοὺς πόδας, ὁ Κύριος καὶ ὁ Διδάσκαλος, καὶ ὡμεῖς ὄρθείεται ἀλλήλοις νόητιν τοὺς πόδας· ὑποδείγμα γὰρ ἔσωκα ὑμῖν, ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίηα ὑμῖν, καὶ ὡμεῖς ποιήτε. Ἀ- µίνην ἠμῖν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστι δουλε- δώς µετέχων τοῦ Κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος µείζον τοῦ πέμψαντος αὐτὸν· εἰ ταύτα εἰδάτε µοικάριοι εὐ- σετε ἐν θανάτε αὐτὰ.» Ἡγοὺς γνωρίζετε τί ἔσωκα εἰς ἐσάς; ἔσετε µὲ κράζετε διδάσκαλον καὶ αὐθεντήν, καὶ καλα λέγετε, ὅτι καὶ εἰσίν ὅσον λέγετε· τὸ λοιπὸν ἦν ἔγω ὁ αὐθε- ντής σάς καὶ ὁ διδάσκαλος σάς ἐνσώµα τὰ πολδαρία σάς, καὶ σεῖς κραιστετε νὰ νὰ νίβετε τὰ πολδαρία ἀλλῆλων. διότι ἔγω παραδείγμα ὑμῖν ἔσωκα, ὃτι κατὰ πόλικα ἔσωκα ἔγω εἰς ἑας, ἔτσι νὰ κάμψετε καὶ ἔσετε· ἀλήθεια, ἀλήθεια σάς λέγω, δέν εἶναι συλλόβου
μεγαλήτερος ἀπό τὸν αὐθέντην μου, μηδὲ ἀπεσταλμένος εἶναι ποτὲ τρανῆ
tερος ἀπ’ ἐκείνου ὅπου τὸν ἀπέστει-
λεν· ἕνα τὰ ἧξεύρετε αὐτά καλότυ-
χοι εἰσέ, ἃν τὰ κάμνετε. Καὶ πάλιν
μάς διδάσκει ὁ Κύριος εἰς τὸ κατὰ
Δούκαν Εὐαγγέλιον νὰ μὴν ὑπερ-
φανεύμεθα, καὶ λέγει: «Ὁ μεῖζον
ἐν ὑμῖν, γενέσθω ὡς ὁ νεώτερος καὶ
ὁ ἑγούμενος ὡς ὁ διάσκοιν· ἡ γνῶ-
ση, ὁ μεγαλετέρος ἀπὸ ἑσάς ὡς γένη
ὡς μικρότερος καὶ ὁ προτήτερος ὡς
γένη ὡς ὑπηρέτης. Καὶ πάλιν ὁρίζει
εἰς τὸ κατὰ Μάρκον Εὐαγγέλιον ἐ-
τὸ: «Εἰ τις θέλει πρότος εἶναι, ἔ-
στω πάντων ἐχάστος, καὶ πάντων
dιάκονος» ἤγιον, εἰτες δὲλει νὰ ἴναι
πρώτος, ὡς εἶναι μικρότερος ἀπὸ ὦ-
λους, καὶ ὑπηρέτης ὅλων."

'Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἀπόστολος Παύλος
µᾶς διδάσκει διὰ τὴν ὑπερφανέων
καὶ λέγει: «Λογισμοῦς καθαροῦν-
tες, καὶ πάν ἄκομα ἐπαφρόμενον κα-
τὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ».

"Ἡγούν τοὺς ὑπερφάνους λογι-
σισμοῦς ὅπου ὑψώνονται κατεπάνω τῆς
gnώσεως τοῦ Θεοῦ νὰ τοὺς χαλάτε καὶ νὰ τοὺς ταπεινώνετε· ὅμοιος καὶ ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος διδάσκει διὰ τὴν
ὑπερφανέων καὶ λέγει: «Κακύ
θροῦ δὲ ὁ ὀδηλοῦ ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ
ὕψει αὐτοῦ· ὁ δὲ πλούσιος ἐν τῇ
ταπεινώσει αὐτοῦ· ὁ ὁ ἐν αὐτοῦ ἀνασ-
tοτου παρελεύσει;» ἄνετελε γὰρ ὁ ἴ-
lios σὺν τῷ καύσωνι, καὶ ἔξηραν
tὸν χόρσον, καὶ τὸ ἀνάδο αὐτοῦ ἔξε
πεσε, καὶ ἡ εὐπρέπεια τοῦ προσό-
pou αὐτοῦ ἀπώλετο· ὁ πλούσιος ἐν τῇ
τοῖς παρείας αὐτοῦ μα-
ρανθήσεται» ἤγιον ὁ Χριστιανὸς ὁ
tαπεινός εἰς τὸ ύψος τοῦ ᾧ καυχά-
tαι πᾶς ὅταν υψόη καῦτον δοξά-
σῃ ὁ Θεός, τότε ἄς ὑψώνεται αὐτὸς
καὶ ᾧ καυχάται εἰς τὸ ύψος τοῦ Θεο-
ῦ λέγοντος· Εὐχαριστῶ καὶ δοξά-
tο τὸν Θεὸν μου, ὅποι μὲ ἑδοκε τὸ
πᾶν ἄγαθον ἔδω ἐν τῇ γῆν, καὶ ἐ-
ξεὶ θυρώδη νὰ μὲ δόσῃ καὶ τὴν βασι-
λείαν τοῦ. Ἐστι νὰ καυχάται ὁ τα-
pεινός, ὅς ὁρίζει καὶ ἡ προφητίσσα
"Ἀννα· «Ἀλλὰ ἔν τούτῳ καυχάσθω
ὁ καυχόμενος, ἐν τῷ συνειν καὶ γνω-
σάσειν τὸν Κύριον» ὁ δὲ πλούσιος
καὶ καυχάται πᾶλιν εἰς τὴν ταπεινω-
sίν του; διατὶ ὅσον τὸ ἄνθος τοῦ
χορταρίων, ἕτοι ἄνετον καὶ ὁ πλοῦ-
σιος· διότι ὅσον πᾶς ἀνατέλει ὁ ἴ-
lios καὶ γίνεται καῦμα, καὶ ἐξηρα-
nεται τὸ χορτάριων, καὶ πάτει τὸ ἄνθος
καὶ χάνεται καὶ ἡ εὐμορφία τῆς ὑφ-
ως του, ἐτοι καὶ ὁ πλούσιος θέλει μα-
ρανθῆ εἰς τὰ ἔργα του. Ὄποιν νὰ
ὑψώη ὁ ἀνδροσος, ὅποιν νὰ καυ-
χήη, ὅποιν νὰ ὑπερφανευθῇ, τί
tοτε ἐκεῖνοι θητον καὶ ἐξηρανή-
νον ὡς τὰς κέδρους τοῦ Διαναν
καὶ παρήλθουν καὶ ἐξηρανή-
νον ὡς τὰς κέδρους τοῦ Διαναν
καὶ παρήλθουν καὶ ἐξηρανή-
νον ὡς τὰς κέδρους τοῦ Διαναν
νόν: "Οι δὲ προείς κληρονομήσουν γην, καὶ καταστρεφθήσουσιν ἐκ πλῆθει εἰρήνης." ἦγουν οἱ ταπεινοὶ ἀνθρώποι δέλουν κληρονομήσει τὰ ἁγαθὰ τὰς γῆς, καὶ τέλουσι χαρῇ μὲ πολλὴν εἰρήνην καὶ ὠμόνοιαν. Ἀλλὰ καὶ ὁ σοφὸς Σολομὼν κατὰ πολλὰ κατηγορεῖ τὴν ὑπερτηφραίαν καὶ ἐκπαιδεύει τὴν ταπείνωσιν, λέγοντας: "Κύριος ὑπερτηφράνον ἄντιπασται, ταπεινοὶ δὲ δίδασκε χάριν.

Ἀλλ’ ἐπειδὴ ἐπεδείξαμεν ἀπὸ τοῦ λόγου τῶν Ἀγιῶν καὶ τοῦ Ἰεροῦ Ἐυαγγελίου, πῶς εἶναι ἀτυχή ἡ ὑπερτηφραία καὶ κακὴ ἡ ταπείνωσις, ὡς ίδομεν ποῖος ἐτύμησεν ἡ ταπεινωσίς καὶ ποῖος ἐκόλουσεν ἡ ὑπερτηφραία.

Γράφει εἰς τὸ Πατερικόν, ὁποῖο λέγεται Παράδεισος, ὅτι πῶς ἦτον δύο Ἕπισκοποι, καὶ εἶχαν μάχην εἰς τὸ μέσον τους: διότι ἡ ἐπαρχίας τους ἦτον πλησίον, καὶ ἔσκανδαλίωσον καὶ οἱ μὲν εἰς Ἕπισκοποὺς ἦτον πλούσιοι κατὰ πολλὰ καὶ δύναμις της ἢ δὲ ἄλλος ἦτον ταπεινὸς καὶ πτωχὸς ἐμήνυσε γοῦν ὁ πλούσιος Ἕπισκοπος τὸν πτωχὸν καὶ ἐπε τοῦ, ἢ νὰ εἰνη ἐκτὸς τὴν ἐπαρχίαν του, ἢ ἐκ τὸν παυδεύσους μεγάλος ἐκείνους δὲ ὡς ἠρουσεν εἰς τῆς δύναμας του Θεοῦ. Λέγουν τοις ὁ κληρικοῖς του. Πῶς νὰ τὸν νικήσουν, Δέσποτά μου, ὁποὶ ἐκεῖνος εἶναι δυνάμεις ἀνδρομακάς; λέγει τοὺς ὁ Ἕπισκοπος: Θέλετε ἰδεῖ καὶ καὶ μοναχοὶ σας. Εἰς ἐκείνους ταῖς ἡμέραις ἔλαχα καὶ εἶχαν ὁ πλούσιος Ἕπισκοπος ἐστίν εἰς τὴν ἐπαρχίαν τοῦ διὰ τὸν "Ἀγιὸν ὅπου ἦτον ἡ Ἐπισκοπή του" καὶ εἰς τὴν ὀρᾶν τῆς λειτουργίας ἐπικράτη ὁ πτωχὸς Ἕπισκοπος καὶ λέγει πρὸς τὸν κόσμον του. Ἀκολουθήσατε μὲ, καὶ καθὼς ἢδη ἔμενα νὰ κάμω, ἐτο νὰ κάμιστε καὶ ἐσεῖς. Ἐπίγνησε γοῦν καὶ τὴν ἁγιοῦ ὅπου εὐχήκες ὁ πλούσιος Ἕπισκοπος μὲ τὸν κόσμον του, καὶ μὲ τοὺς κληρικοὺς του, νὰ κάμων λιτανεύειν μὲ ταῖς εἰκόναις, ἐδραμεν ὁ Ἕπισκοπος καὶ ἔσενεν εἰς τὰ ποδάρια τοῦ πλούσιοῦ μὲ ὄλον τὸν κόσμον λέγοντας: "Συγχαρηθῶν μας, Δέσποτα, ὃτι δοῦλοι σου εἰμισθέν, καὶ ἱδίτι μὲ τὰν ποδάριαν σου. Τότε ὁς εἶδε καὶ ὁ πλούσιος Ἕπισκοπος ἀνθρωποὺς ἦτον καὶ ἐκεῖνος, καὶ ὄμως ἔκατον μῶς, ἔτεο καὶ αὐτὸς εἰς τὰ ποδάρια τοῦ πτωχοῦ Ἕπισκοποῦ, λέγοντας: Ἐστο εἰςαὶ δεσπότες μου καὶ πατέρας μου καὶ ἂτ’ ἐκείνην τὴν ἡμέραν εἶχαν ἀγάπην πολλὴν εἰς τὸ μέσον τους. Ἐλεγε γοῦν ὁ πτωχὸς Ἕπισκοπος πρὸς τὸν κόσμον του μετὰ ταῦτα: Δὲν σας ἔλεγα ἐγώ, ὅτι δέκα τὸν νικήσει μὲ τὴν χάριν του Θεοῦ μου; Τὸ λοιπὸν καὶ σεῖς ἐὰν ἐχετε ἐχθρὸν, ἔτσι κάμιστε νὰ τὸν νικάτε, διότι καὶ Ἑρωτός ἔτσι ὤριζε: ὁ ταπεινῶν ἐστίν ὑψωθήσεται.

Καὶ ἄλλην δὲ διήγησιν ἀκούσατε, παρακαλῶ σας, διὰ τὴν ὑπερτηφράνιναν καὶ ταπείνωσιν, νὰ ἤδητε πῶς ἡ ὑπερτηφραία τὸ μικρὸν σφάλμα τὸ κάμινε μέγα πρὸς τὸν Θεοῦ, καὶ πῶς ἡ ταπείνωσις τὸ μέγα πταισίμον τὸ κάμινε μικρὸν. Γράφει εἰς τὸ Πατερικόν, ὁποῦ ἐναγιγήθηκεν, ὁ Παράδεισος, ὃτι ἦτον δύο καρποί εὐλαβεῖς καὶ φρονήματον τὸν Θεοῦ λοιπὸν ἐπὶ γαν καὶ ἔγειναν Κολώνου, καὶ ἀκούστε τὴν φανή του Κυρίου, ὅποι ὀρίζει εἰς τὸ ἀγιὸν Εὐαγγέλιον, ἃτι. Ἐδα τινες, οἱ εἰναύχισαν ἑαυτοῖς..."
τούς διά τὴν βασιλείαν τῶν οὐρα-
νῶν, καὶ μὴ καταλαμβάνοντες τὴν
φανήν, ὅτι ὄριζε διὰ τὴν παρθενίαν,
eυνούχοισιν τοῦ λόγου τοὺς. Ὁ δὲ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας,
ὁς τὸ ἱέρος τοῦ, τοὺς ἀφορίζει, καὶ ἐκεῖνοι μὴ ἥλοντες νὰ εἶποῦν ὅτι ἐ
σφαλαν, ἐκάκωσαν, λέγοντες: 'Η-
μείς εὐνοοῦσαιμεν τοῦ λόγου μας
dιά τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ
ἀυτὸς μᾶς ἀφορίζει; ἀλλά νὰ υπάγω
μεν εἰς τὸν Πατριάρχην τὸν Ἱεροσο-
λόμον νὰ τὸ ἀναφέρομεν. Ἐπήγα-
γαν λοιπὸν καὶ ὅτι τὸ ἱέρον καὶ αὐτὸς
tους ἐλπιζεν καὶ ἐγὼ σὰς ἀφορίζω· καὶ
μὴ ἔκεινον ἐστέργοι, ἀμὴ ἐπῆγα
εἰς τὸν τῆς Ἀντιοχείας καὶ αὐτὸς
ὁμοίως τους ἀφόρισε· μὴ ἔκει-
νον ἐστέργοι· ἀλλὰ ἐπῆγαν καὶ εἰς
tὸν τῆς Κωνσταντινούπολης,
καὶ ἐκεῖνος τοὺς ἀφόρισε. Δε
γοῦσιν ἀναμετέχοι τῶν. Ἐλάτε νὰ
ὑπάγωμεν εἰς τὸν Πάπαν τῆς Ρώμης
καὶ μᾶς ἔξεσθορη ἀπὸ ὅλους τοὺς
tους Πατριάρχας. Ὑπῆγαν γοῦν
καὶ εἰς ἐκείνον λέγοντες: 'Ἐπερυθτι-
σαμεν τοὺς τέσσαρας Πατριάρχας,
καὶ κανεὶς δὲν μᾶς ἔσθυκαν,
καὶ ἱλάμας εἰς τὴν μικραίσθητα σου
μᾶς συνεκδύσας, ὅτι ἐσὺ ἔστε
κεφάλι ὁλον. Ἀγεί τοὺς ἐκεῖνος. Μη
δὲ ἐγὼ σὰς συναχωρ. Καὶ ἀφόντις
ἐθύγαρκαν καὶ ἀτ' ἐκείνον, εἶπαν ἀνα-
μεταξά των. Αὐτοὶ ἔνας τὸν ἄλλον
κάμινον χάριν, ὅτι μαζέωνται εἰς
ταῖς σύνοδαις, ἀμὴ ἄ ὑπάγωμεν εἰς
tὸν ἄγιον Ἐπιφανίου τὸν Ἀρχιεπί-
σκοπον τῆς Κύπρου, ὅτι αὐτὸς εἴναι
καὶ ἁγίος καὶ προφήτης, καὶ χάριν
eἰς κανένα δὲν κάμινε. Ὡς γοῦν ἐ
πλησίασαν εἰς τὸ κάτω τής Κύ-
prou, Ἀγγελός Κυρίου ἐδείξεν εἰς
τὸν ἄγιον νὰ μὴ τοὺς δεχὴς· ἐστείλα
γοῦν δύο Καλογέρους καὶ ἐπέ τους.
Σύρετε εἰς τὴν δείαν ρύμην τοῦ κά
tου, καὶ θέλετε εὑρήκ δύο Καλογέ-
ρους εὐνούχους καὶ νὰ τοὺς εἶπετα
νὰ μὴ ἐλθοὺν ἐδώ. Καὶ ὅτι ὑπῆγαν
οἱ Καλόγεροι καὶ τοὺς ἐπίλαν τὸν ἥ
γον τὸν Βατιστή, ἔλθαν εἰς τὸν ἑαυ-
tόν τοὺς καὶ εἶπαν 'Αλληλες ἡμεῖς
ἔσφαλες, καὶ ἀντικα κάμινους καὶ
δικαιώνουσαν τοῦ λόγου μας· ἀσ εἰ
καὶ ἄρωσας· μὴ ἔσχετε, καὶ ἐπιτύ-
θετες τοῖς τὸν Πατριάρχην τῆς Ἀλεξαν-
δρείας νὰ τοὺς δεχήθηται· καὶ ἐκεῖ
καὶ αὐτὸς ὅτι εἴδεν, ὅτι ἐμπιστόμης,
ἐδέχθης τους καὶ εἶπε τοὺς. Κάλλων
ἴθιον νὰ εἰπήτε ὅτι ἐσφάλετε, παρὰ
ὅτι ἐπερυθτισάτες τὸν ἅγιον· δι
ὅτι ὅτι καὶ χαὶ ἐθέλετε καὶ πάλιν
ἐπερετε σὰς νὰ εἰπήτε, ὅτι δὲν ἔκα
τε τοὺς τοὺς καὶ πρὸς τὸν Θεόν· ἐ
πειδὴ καὶ οἱ Κύμοι ἐτοί ὄριζες εἰς τὸ
ἀγιὸν Εὐαγγέλιον, ὅταν δὲ ποιήσατε
πᾶντα, λέγετε ὅτι ἁχρεόι δούλοι
ἦσαν· ἦγουν ἀφόντις χάμετε χαίρε
τдей ἄρετα, πάλιν νὰ ἐπιτέ, ὅτι
οὐδὲ καθοτοί δούλοι εἰμιθεν τοῦ
Θεοῦ· Ἐκούσατε, εὐλογημένοι Χριστί
νοι, πῶς ὅτι δύο εὑρήκατε· εἶσθε τοὺς
περισσοτέρους ἀπὸ τὴν ὑπερηφανίαν
τοὺς ἐκαταδικάζων· ἀφόντις δὲ ἐ
μετανόησαν, καὶ εἶπαν ὅτι ἐσφάλαν,
τούς ἐσυγχώρησεν ὁ Θεός, ἔτι καὶ ἦμεις ὅσας ἀφεταίς καὶ καλωσύναις ποιήσωμεν, πάλιν νά λέγωμεν, ὅτι δὲν ἐκάμωμεν τίποτε καλὸν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐπειδὴ ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ Χριστοῦ, καὶ ταῖς διήγησις τῶν Α'-
γίων ἐπεδείξαμεν, ὅτι καὶ ἡ ὑπερη-
φάνεια εἶναι κακὸν τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἢ ἐλθὼν καὶ εἰς τὴν τρίτην ὑπόθεσιν τοῦ Ἱεροῦ Ἑναγγε-
λίου. Καὶ πρώτη ὑπόθεσις τοῦ ση-
μερινοῦ Ἑναγγελίου ἦτον ὅτι νὰ μὴ κατακυρώσωμεν τίνα· δεύτερη δὲ ἦ-
τον, ὅτι νὰ μὴν ὑπερηφανεύσωμεθεν, ἀλλὰ νὰ ταπεινώσωμεν τὸν κατόν μι-
ας· τρίτη δὲ εἶναι, ὅτι νὰ μετανο-
ούμεν εἰς τὰς ἁμαρτίας μας, καὶ νὰ ἐξομολογούμεσθεν· διὰ τούτῳ τὴν ὑπόθεσιν Θέλω τόμα νὰ διηγηθῶ. Η ἐξομολόγησις, εὐλογημένοι Χρι-
στιανοί, εἶναι καθαρισμὸς τῆς ψυ-
χῆς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ δεύτερη βά-
τισις εἶναι εἰς τὸν ἄνθρωπον ἐπειδὴ ἀνθρώπων εἰμέθεν, καὶ καὶ ἐραυνό-
μεν καὶ ἁμαρτίας κάμινοι, καὶ μο-
λύνομεν τὸ ἄγιον Βαπτισμα, πρέπει νὰ ἐξομολογούμεσθεν, καὶ νὰ μετανο-
οῦμεν διὰ τὰς ἁμαρτίας μας, ὅτι ἡ ἐξομολόγησις εἶναι ἔλευθερια τῶν ἁ-
μαρτίων τοῦ ἀνθρώπου καὶ εἰς τὴν ἐξομολόγησις μὲ καθαρὰν καρδίαν καὶ μὲ κατάνυξιν, ἐπείτα καρμή καὶ τὸν κατόν, ὅπως τὸν δόσῃ ὁ Πνευματι-
κός, ἐκεῖνος ἐὰν ἔχῃ θάρρος, ὅτι ἔλευ 
θερωμένος εἶναι ἀπὸ ἐκεῖνος ταῖς ἁμαρτίαις· διότι καὶ ὁ διάβολος ἂν ἦθελε μετανοήσει καὶ εἰπεὶ ὅτι ἐσοφα 
λει, λέγωσαν αὐΤοῖς· τὸν καμὴ ὁ Θεός *Ἀγγε-
λον, ὅτι ἦτον καὶ πρῶτα· τόσον δῦ 
ναι ἡ ἐξομολόγησις. Ἐκεῖνος δὲ ὅ-
που λέγει ὅτι τὰς καρδίες σήμερον ἄμαρ 
tίαν, καὶ αὐτῶν ἴδεις μετανοήσει· ἐ-
κεῖνον ὁ δίκαιολος τὸν πλανῶν καὶ πά-
σας, πάτο νὰ τὸν εὐθυμὸ ὁ δικαστὸς ἀ-
νεῖσιν, διὰ νὰ τὸν κληρονομῆση. 
Λέγει καὶ ὁ σωφρός Σολωμών. "Ὅτι 
γὰρ αἴδας τὰς τέσσερα· ἢ ἐπισύνα-
γυν δὲν ἤξεις τὸν Θεοῦ· ἤ-
νυν δὲν ἤξεις τὰς καρδίας· δὲ
δεν ἤξεις τὰς καρδίας· ἤ-
νυν δὲν ἤξεις τὰς καρδίας· δὲ
δεν ἤξεις τὰς καρδίας· ἤ-
νυν δὲν ἤξεις τὰς καρδίας· δὲ
δεν ἤξεις τὰς καρδίας· ἤ-
νυν δὲν ἤξεις τὰς καρδίας· δὲ
δεν ἤξεις τὰς καρδίας·
μαρτίας σου ἀλλὰ νὰ γυρεύῃς δί-
καιον ἀνήρωσιν, ὅπως νὰ εἰσαχοῖς-
ται ἡ δέησις του πρὸς τὸν Θεόν,
καὶ εἰς ἑκεῖνον νὰ ἑξωμολογήσαι, διὰ
νὰ παρακαλέῃ τὸν Θεόν διὰ τὰς ἁ-
μαρτίας σου, νὰ συγχωρεθοῦν. Δέ-
γγουσι τίνες: Ἑγὼ εἶμαι πολλὰ ἁμα-
ταλός, γεμάτος ἑντροπίαν, καὶ δὲν
dύναμαι νὰ ἀνάβλεψω νὰ ἴδω τὸ ὑ-
ψός του ὀὐρανοῦ, ὅτι πολλὰ ἑσφαλα,
καὶ μὲ λόγια, καὶ μὲ ἔργα καὶ μὲ τὸν
νοῦν μου νυκτός καὶ Ἰμέρος ἐπέρα-
σα τὴν ξοφὴν μου εἰς ἁμαρτίας καὶ
ἀσκείας, τῶρα μὲ τί τρόπον νὰ ἀνα
βλέψω εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ;
πῶς νὰ ἐμβὸ δέσαι, ἦ πῶς νὰ ἴδω
tὸ πρόσωπον τοῦ Πνευματικοῦ; πῶς
νὰ ἀναίζω τὸ στόμα μου; πῶς
νὰ λαλήσω τὰς ἁμαρτίας μου; ἦ πῶς
νὰ παρακαλέσω τὸν Θεόν διὰ τὰ
πολλὰ μου σφάλματα; Ἀὐτὰ τὰ λό-
για καὶ τὴν πρότυπη ἐννοια καὶ ἐπίνους
ἐναι τὸ diabolou, ὦ ἄνθρωπε ἀ-
koussé πῶς θὰ ὑμᾶς ὁ Κύριος εἰς τὸ
ἀγιόν Ἐναγγέλλων. »Οὐκ ἦλθον κα-
λέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτανοῦν, εἰς
cαθάρσεις, ἀλλὰ ἁμαρταλοῦν,
eis μετάνοιαν. ἦνος, ὁ Ἱσ-
τικός, ὅτι δὲν ἦλθα ἀπὸ τοὺς ὀφθα-
νοῦντες εἰς τὴν γῆν διὰ νὰ κράξω τῶν
diakous, ἀμὴ ἠλθα νὰ κράξω τῶν
ἀμαρταλοῦντας εἰς μετανοίαν. Εἰδὴ λέ-
gεις, ὦ ἄνθρωπε, ἂν εἰς ἁμαρτα-
lος καὶ πῶς νὰ ἑξωμολογήσης;
καὶ διὰ τοῦτο νὰ ἑξωμολογήσῃς. ἀλλὰ λέγεις ὅ-
ti ἑξωμολομοῦμαι, καὶ δὲν καίνων ὅ-
san μὲ λέγει ὁ Πνευματικὸς μου διὰ
toûto sē λέγω καὶ ἐγώ, ὅτι καὶ κα-
mνης, καὶ δὲν κάμνης, ἑξωμολογο-
dǔn gnomomikon kathà álhmou λόγο
καὶ τῆς ἡριούνες ἔχομαι, καὶ γνώ-
mēn ἡριόν εἴχω, πάλιν ὅπως καὶ ἀν

urgeon κατανόησαι καὶ τὸ νὰ λέγης
ὅτι ἀκούω καὶ δὲν κάμνω, καὶ σωτήρ
τι ὁ δρελος τῆς ψυχῆς σου εἶναι; διὰ
toûto ὁρίζει καὶ ὁ Κύριος, ὥστε: Ὑ-
σύκτικος ἀπὸ πέπτωσις ἔγνωκα καὶ σωθή-
σα, ἢγουν ὁσαὶ φοβαίς καὶ ἀπὸ πέ-
πτωσις εἰς ἁμαρτίαν, πάλιν στὴρκ νὰ ἀ-
tρεπθῆς.

Ἐδώ ἦσαι ἁμαρταλός, ὦ ἄνθρω-
πε, ἐλα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, πρόσπε-
σε, στέναξε, ἐνθυμήσου τὰς ἁμαρτί-
ας σου καὶ δάχρυς: εἰπὲ μόνον ὅτι
ἑσφαλεῖς, εἰπὲ τὸ, μὴ ἑντροπήσῃς. Διὰ
toû ὁ δρελος τῆς ἁμαρτίας σου εἰς τὸν Πνευ-
ματικὸν, καὶ μὴ ταῖς εἰπὲς εἴπῃ ἐμ-
προστὰ ἃς χειλᾶδὲς καὶ μορφᾶς.
Ἀγγέλων, καὶ ἑντροπῆς: εἰπὲ με, ποὺ
οὐ εἶναι παλλάτερον, εἶδο τῇ τὴν Ἐκ-
κλησίαν καὶ τὴν ἐνθυμήσεις καὶ τοῦ Πνευ-
ματικοῦ ἄνδρα νὰ εἴπῃς τὰς ἁμαρτίας
σου. ἦν ταῖς παρηθότις ἐμπροσθὲν Ἀγγέ-
λων καὶ ἀνθρώπων εἰς τὴν μέλλου-
σαν ἀναστάσιν; Ἐδώ ἐχες ἁμαρτίας
ὡς τὴν ἁμον τῆς θαλάσσης, εἰπὲ
μόνον ὅτι ἑσφαλεῖς, ὦ ἔκλεις, ὅτι ἐκ-
τιχα ἔκαμες, δεῖξα ταῖς εἰς τὸν
Πνευματικὸν σου, ὧ ταῖς εἰγάλης
ἀπόπανον σου τῷ κόσμον εἶναι αὐτὸ;
τῇ στενοχωρίᾳ εἶναι; δυναστεία καὶ
πυράνθια εἶναι ἢ ἐξωμολογήσης; ἀλ-
λα λέγεις ὅτι ἑντρέπομαι ἁθλεῖς καὶ
ταλαίπωρα ἀνθρωπε, ὅταν ἐκπαινος
tῇ ἁμαρτίας. ὅταν ἑντρέπουσαι, καὶ
toû ὁ δρελος τοῦ μετανοεῖς διὰ νὰ σω-
θῆς, ὑπάρξοντας; ὅταν ἔκαμες ἄρθρα-
νους, ὅταν ἐκφυστοῦσες πτωχοῦς, ὅ-
tαν ἐφυσομαρτυρεῖς κατὰ τοῦ Χρι-
στιανοῦ, ὅταν ὑμνεῖς ψεύματα ἢ ἦ
λήματιν, δόταν ἐκεῖνος ὅσα μισεῖ ὁ Θεὸς καὶ ἀγατή ὁ διάβολος, δέν ἐντρέπεταις; Καὶ δόταν δήλης νὰ ἐξο-

μολογηθῆς τοῦτο ἐντρέπεσαι· ὁ Μα-

νασσῆς ὁ δασιλεύς, ὅποι ἀκούουμεν τὸν παλαιὸν καίρον, δέν ἐστὶ ἀμαρ-

τολότερος παρὰ τὸν κόσμον ὅλον; δὲν ἔκαμε χιλιάδας ἀμαρτίας εἰς τὴν ἡροῦ τός, ἀλλὰ γιὰ νὰ μετανάστη-

καὶ νὰ εἰπῇ ὅτι ἔσφαιλε, τὸν ἔσωσεν ὁ Θεὸς. ὁ Δαυὶδ ὁ δασιλεύς καὶ πρὸ-

φήτης δὸν ἔκαμε δύο μεγάλας ἀμαρ-

τίας, τὴν μοιχείαν καὶ φόνον; τὴν-

μοιχείαν μὲν, ὅτι ἐπόρνευσε μὲ τὴν γυναῖκα τοῦ Ὀὐρίου, τὸν φόνον δὲ, 

ὅτι ἐφόνευσε τὸν ἄνδρα τῆς; ἀλλὰ 

διὰ νὰ μετανάστη ἐὶς μίαν ὅραν, τὸν ἔσωσεν ὁ Θεὸς. ὁ Δαυὶδ ὁ ἀνεμίσος 

ποῦ Ἀβραὰμ δὲν ἔπεσε μὲ ταῖς δύο 

τῶν ἄγγειλής; ἀλλὰ διὰ νὰ ἐξο-

μολογηθῆς τὴν ἀμαρτίαν τοῦ εἰς τὸν 

Ἀβραὰμ, ἐλευθερώθη ἄτι' αὐτήν. ὁ Ἀ-

ὕπτωτος Πέτρος δὲν ἀρνήθη 

πρὸς φρασίς τῶν Χριστῶν; ἀλλὰ δι-

ατὶ ἐμετανόησεν εἰς ὅλην ὅραν, ἐ-

συγκυορίσκετε ὁ Θεὸς τὸ εφάμα του. 

ὁ Ἀὐτότοκος Παῦλος δὲν ἠτομοῖ Ἐ-

βραῖος καὶ διώκτης τῶν Χριστια-

νῶν; ἀλλὰ διὰ νὰ μετανάστη ἐγείνεν 

Ἀὑτότοκος. ὁ Ἀὐτότοκος Μαθαῖ-

ος δὲν ἠτομὲν τελῶνης καὶ ἀδύνατης 

τῶν πτωχῶν; ἀλλὰ ἐσώθη διὰ τὴν 

μετανοίαν τοῦ. ὁ Ζαχαρίας δὲν ἠ-

τομ καὶ αὐτὸς τελῶνης; ἀμὴ διὰ τὴν 

μετανοίαν τοῦ ἐσώθη καὶ αὐτός. ἡ ὅσια Μαρία ἡ Αἰγυπτία, ἡ ἁγία Πε-

λαγία, ἡ ἁγία Ταμαία, δὲν ἠτομὸ 

νὰς καὶ ἀμαρτολαῖς; ἀλλὰ ἐσώθη-

σαν διὰ τὴν ἐξομολογηθῆ τους. Καὶ 

ἀμας αὐτὰ ὅλα ἐγείνεν διὰ ἐδοκι 

μὰς παράδειγμα, νὰ ἐλέπωμεν ἡμὲς 

πῶς ἐσώθησαν ἐκεῖνοι νὰ μετανασ-

νοῦν καὶ ἡμὲς διὰ νὰ σωθῶμεν.

Διδάσκουσιν ἡμᾶς τὰ χαρτιά τῆς 

Ἐσχηρίας μας, ὅτι ἄγκαλα καὶ νὰ 

ἐξουροῦμεν τὸν κανῦνα τῆς ἀμαρτίας 

ποτε εἶναι, νὰ μὴ τὸν καμῖον μο-

ναχοί μας, ἀλλὰ νὰ ὑπάγουμεν εἰς 

πνευματικὸν ἁνθρώπον, καὶ εἰτὶ τὸν φω-

τισμὸν ὁ Θεὸς καὶ μᾶς εἰπῇ, καὶ ἀκο-

ουοῦμεν, ἔκεινο νὰ καίμουμεν καὶ ἄν 

ἡμεῖς ἡξεύρουμεν ὅτι ὁ κανῦνας εἶναι 

πολύς, καὶ ἔκεινος μᾶς ὅψῃ ὅλγον 

νὰ μὴ τὸν κατακρίνουμεν τίποτες, δὲ-

τὶ τὰ λόγια τοῦ Πνευματικοῦ, Θεοῦ 

λόγια εἶναι, ὡς λέγει ὁ Προφήτης 

Δαυὶδ. ὁ Θεὸς ἔλαβεν ἐν τῷ Ἀ-

γίῳ αὐτῶν· ἡμεῖς τῶν μόνο νὲο-

ωστοῖμεν ὅτι ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ 

κατὰ ἀλήθειαν νὰ ἐξομολογηθῶμεν, 

τὸ δὲ πολὺ ἦ ὅλγον μᾶς κανονίσει, 

ὡς μὴ τὸ ἔκεινον, μόνον ὃς ἀπὸ 

διὰκριτοῦμεν νὰ τελευτάσωμεν τὸν κανῦ-

νας, ὅτι ὁ Πνευματικὸς ἐκεῖνος Θεοῦ 

δέλε αὐτὸς λόγων τὸν Θεῷ κατὰ τὸν 

κανῦνα ὅπου μᾶς δύση. Ἀκούσατε 

μὲς δήμητρις, ὅπου γράφει τὸ Πα-

τερικὸν διὰ ταῖς τὴν ὑπόθεσιν. 

Ποτὲ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἀσκητῶν 

ὑπῆγαν τινὲς Χριστιανοὶ εἰς ἑκάτερ

αςκητήν, καὶ τοῦ λέγουν· Ἀκαθά ὃν ἐ-

χὲ καὶ ἐκεῖνος λογομοῦν καὶ διότι 

τὸν ἀμυντὸν, καὶ τοῦτο εἰς τὸν ἐκεῖνον 

τὸν λογομοῦν, καὶ πολλὰς φορὰς διαδέ-

ζει εὐκαίρια ποὺ εἶπαν οἱ Πατερίδες 

διὰ τὸ ἐκεῖνον τὸν λογομοῦν, ἕπειτα δο-

κομάζει νὰ τὰ κόμη καὶ δὲν ἡμο-

ρῆ, ποτὲ εἶναι καλλίτερον, νὰ διέχη 

εἰς κανῦνα πνευματικὸν πατέρα τὸν 

λογομοῦν του, ὃ καὶ σπανότε ἐκ 

καὶνῆ μόνον ὃς δίμερος; Καὶ ἀπε-

κρίθη οὖς ὁ Ἀσκητής. Κάλλια ἱλ-

να νὰ τὸν διέχη εἰς ὅλον, ὃτου δύ-

ναται νὰ τὸν ὑφελήσῃ, παρὰ νὰ βαφ
346 ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

...
μα συμβόλων, καὶ λέγω τούτων Παρακαλῶ σε, Ἀβδᾶ μου, παρακάλεσέ τον Θεόν διὰ τούτων, λόγων μου ἐκπλανοῦν, ὅπως εἰς ἑξομολογήθηκα τῶρα ἑνά κράτον. Ὁ δὲ γέρων ἀφήσε αὐτόν γῆς καὶ ἐκείνους καὶ μετὰ ἑρ- ραν ἵκανην ἔστηντε καὶ λέγετο μου. Σημώσου, καὶ ἐξέ πιστών. Ἡγέω δὲ ὡς ἠκούσα, δὲν ἔδυνανται γάρ τοῦ ἀνεπιστοῖς εἰς τὸ πρόσωπον, μόνον ἔγυρσα εἰς τὸ κελλίον μου, δοξάζον- τας τὸν Θεόν, καὶ θαυμάζοντας τὴν ἀρετὴν τοῦ γέρωντος. Διὰ τούτο καὶ ἐκεῖ ἐπέκεινα μου μὴ ἀφαιρέτε πρὸς τῶν ἐκπλανοῦσιν σας, ἢ ἂν πιέζετε εἰς τὴν προσευχὴν τούτοις. Ἡ- κούσατε, ἐνισχυμένοι Χριστιανοὶ, πῶς ὑμεῖς τὰ Πατερικά διὰ τὴν ἑξομολογήσατε διὰ τούτο καὶ ἡμεῖς μὴ ἀμελήσαμεν, μὴν ἐντροῶμεν, μὴν φρονῆσθαμεν, νὰ δεῖξημεν τὸ ἀ- μαρτίας μας. Ἰδοὺ καὶ ἡ Ἀγία Τεσ- σαροστή ἔφθασε καὶ χρεωστοῦμεν ἐπὶ ἐμαυτῶν μας, ἢ ἂν πιέζετε τούτοις. Διὰ τούτο ἐθέσαν τὴν ἀγιαν ἐδομά- δα ταύτην, καὶ τὴν ὀνμοίσαν προ- φυλακήσαντεν, νὰ ἐποιήσαντεν ἡ- μεῖς πρὸς ἀπανδοχὴν τῆς ἀγίας Τεσ- σαροστῆς. Καὶ ὡσαν οἱ στρατιώ- ται ὑμῶν μέλλουν νὰ ὑπάγουν εἰς πό- λεμον, προμερεῖσθε νὰ μαθῶς τὴν ἡμέραν τῆς στρατεύσεως τούτων, ἢ παρακάλεσε τὰ ἀρματά τούς καὶ τὰ σπαθία τούς, καὶ νὰ ἤνω καὶ αὐ- τὰ σπαθία τούς, καὶ νὰ ἤνω καὶ αὐ- τοὶ ἐστοιμοὶ διὰ τὸν πόλεμον, καὶ πολ
λαίς φοραίς τοὺς λέγει ὁ βασιλεὺς διηγήσεις καὶ καθοδηγήσεις παλαιῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ γένον πρόθυμον διὰ τὸν πόλεμον, ἔτσι καὶ οἱ ἄγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἐπειδὴ ἐγγίζει ἡ ἀγία Τεσσαρακοστή, δείχνον μας καὶ καθοδηγούν μας προηγούντες, εἰ μὲν ἔχομεν τόποτες λογισμῶν καθὼς οἱ τῆς φυσῆς μας, νὰ τὸν ἀποφόρωμεν εἴτε δὲ καλὸν μᾶς λεῖτες, νὰ τὸ ἀποκτήσωμεν ἀπὸ τὴν ἔξωμολόγησα. Ἐπειδὴ δὲ πρῶτον ἡμῖν τῆς ἀφαίρητης εἶναι ἡ μετανοια καὶ ἐξομολόγησα τῶν ἀμαρτιῶν, καὶ πάλιν ἡμῖν εἶναι ἡ ὑπερηφανεία καὶ ἡ κενοδοξία, διὰ τοῦτο ἔθεσαν σήμερον τὴν παραδολίαν αὐτὴν τὴν τοῦ Κυρίου, ὅπως ἐδημηγήθημεν, καὶ διδάσκαλου μας, ἀπὸ μὲν τὸν Φαρισαιον, πῶς καταδεικνύομεν οἱ δικαίοι, ἀπὸ τὸν τελῶνην, πῶς δικαιοδονταί οἱ ἀμαρτωλοί. Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, εὐλογημένοι Χριστιανοὶ, ὡς σήμερον ἐσυνεχήμενοι, καὶ ἤκουσαν τὴν παραδολίαν τοῦ Κυρίου, ὡς ὤριζε, ὡς σπουδάσαμεν νὰ διαφθούσωμεν τὸν ἑαυτὸν μας, σώζει μας ὁ καιρὸς ὅπως ἐπεράσαμεν εἰς ἀμαρτίας; σώζει μας η ἀτυχία καὶ ἡ ἀμαρτία: ἐὰς πάτερ ἀμαρτάνομεν; ἔως πάτερ νὰ κάμινον ὡς εἶναι τοῦ διαβόλου ἔργα; ἐὰς δὲν δυνάμεθα νὰ θρήνοιμος πτοχούς, ἱδὲς μὴν ἀδικοῦμεν ἐὰς δὲν δυνάμεθα νὰ εὐχαριστήσωμεν τὸν Θεὸν, καὶ νὰ τὸν ἐξάζωμεν, ἵνα μὴν ὑδριζόμεν τὸν ὁμοσπονδός μας Χριστιανοῖν. ἐὰς δὲν δυνάμεθα νὰ παγινόωμεν καθημέραν τῆς Ἐκκλησίας, ἵνα μὴ πρὸχομεν εἰς χρόνως καὶ παιγνίδια ἀπετα. ἐὰς δὲν δυνάμεθα νὰ νηστεύσωμεν, ἵνα μὴ πολυτρόπωμεν καὶ
κανείς Χριστιανοῦς; Τί Χριστιανοὶ εἶναι ἔσχενοι, ὡσοῦ χρεεῦναι κατὰ τὴν συνήθειαν τῶν Ἑλλήνων; ὡσοῦ πίνουσιν μὲ ὅργανα, κατὰ πᾶς τὸ κάμμυνα τὰ ἐδεήν, ὡσοῦ στέχωσιν εἰς τοῦ αὐτῶν ἀσθενεῖς, ὡσοῦ παῖζοντο εἰς τὸ παξάρι, καὶ ὡσοῦ ίδον ὅτι παῖζον ἀλλοὶ ἄτακτοι νέοι, νὰ παῖζουν καὶ ἔσχενοι; Τί Χριστιανοὶ εἶναι ἔσχενοι ὡσοῦ περισσότερον συχνάζουσιν εἰς χοροῦς καὶ παιγνίδια παρὰ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν; Τί Χριστιανοὶ εἶναι ἔσχενοι, ὡσοῦ κάλλιον τὸ ἑρόν νὰ καὶ χειμών ἐμπροσθεν εἰς ἀνθρώπους πῶς ἐκαμῶν ἁμάρτιαν, παρὰ νὰ τὴν ἐξομολογηθοῦν εἰς Πνευματικὸν ἄνθροπον; Τί Χριστιανοὶ εἶναι ἔσχενοι, ὡσοῦ μιαίνου τὸ βασιτήματα τους μὲ ἁμάρτιας, καὶ δὲν τρέχουν νὰ ἔξομο λογηθοῦν διὰ νὰ καθαρισθοῦν;

Εἰτε μὲ, ὡ ἄνθος, τὶ δειλίας, καὶ δὲν ἐξομολογήσοταί τὸ ἐντερπέσαι καὶ δὲν λέγεις τὰς ἁμάρτιας σου; μήπως ὁ πνευματικός, ὅτιν ἀκούσῃ τὰς ἁμάρτιας σου ὑπὸ σὺ, ὅτι εἰς ἀθηναίης πῶς ἠμαρτεῖς; μὴ δὲν ἄκουσῃ τὰς ἁμάρτιας σου ὑπὸ γγάγκα νὰ τὰς φανερώσῃ διὰ Ἀλλον; ὅτι κατε πνευματικός αὐτὸ δὲν τὸ ἁμένει καὶ αὐτὸς ἄνθρωπος εἶναι, ὡσον καὶ ἐσεῖναι, καὶ αὐτὸς ἐχει ἁμαρτίας, καὶ αὐτὸς ἁμένει ἀθυσίας ὁ λόγος ἁμαρτωλοὶ εἰς ἡμᾶν ἀλλοι κορηφούμενοι, καὶ ἁμαρτίας ἐγχέσεως. Ἄμη τὶ εἶναι τὸ ἐδίκον σου; εἰτε τὰς ἁμαρτίας σου, εἰτε τὸν λογισμὸν σου στεναζε διὰ αὐτῶς, λυπήσου πᾶς τὰς ἐκαμῆς; εἰτε φανερά καὶ μὴν ἐντερπέσαι τὸ Θεός ὅριζε ἄτω τὸ στόμιο τοῦ Προφήτου Ἡσαίου. Δέγη σε πρῶτον τὰς ἁμαρτίας σου, ἵνα δικαιωθῇς ἑξακάτεσσα τὴν πληγὴν του εἰς τὸν ἱερόν, νὰ ἱατησοῦς δεῖξε τὸ τραύματά σου, νὰ εὐρής ἱατησίαν. Εἰδὲ καὶ κρύφης τὸ ὄλομοιοτέρον ἁμαρτίας, γνώρισε ὅτι ἀτομεύεις ἀδιόρθωτος ὅταν ἐντερπεῖς καὶ σχεπάζῃς τὴν πληγήν σου, ἀπομένεις ἀνίατερος, τὶ τὸ ἄρελος τῆς ἐξομολογηθοῦσάν σου, ἐὰν δὲν ἐξομολογηθῇς, μετὰ πάσης προθυμίας; ὃν δεῖξης τὰς ἁμαρτίας σου μετὰ καθαράς καθαρίας, ἐὰν εἰπής ταῖς ἁμαρτίας σου ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, ἔχε ὅρος τὸν Θεόν, ὅτι ἐλευθεροῦσες εἰς αὐτός αὐτός ἀλληθεία, ἐὰν διακύβευς καὶ τὸν παραμικρόν καθαρόν, ὡσοῦ σὲ δώσει τὸ πνευματικόν σου ἐὰν δὲ καὶ πολὺ σε καθαρίσῃς, δέξου τὸ μετὰ πάσης χαρᾶς, μὴ τῇ βαρβατίζῃς, μὴ λυπηθῆς πῶς ἐξομολογήθησας, καὶ σου ἔδωκε τόσον καθαρόν, ἄλλα εὐχαριστήσας τὸν Θεόν, δύος το ὅνομα του εἰς καὶ σὲ βαριφραίνεται ο ἁμαρτωλός, πάλιν εἰς τὴν ἁμένειν τὸν πνευματικόν σου, καὶ εἰς τὸ καθαρά, ἐξετάζεις πάλιν σὲ εἰς ἀρρενοί, μηδὲ αὐτός δὲ σὲ δυσκαταθείς, μηδὲ μὴ δίων σὲ καθοίζεις ὄσον τὸν γενόσο τὸν δει τὰς ἁμαρτίας σου, τόσον σὲ καθοίζεις καὶ έσται σε λύτεσθαι νὰ τὸν τελείωσῆς, ἵνα τύχῃς καὶ τῆς βασιλείας τῶν ὑπονόμων. Ἡς γένοτο πάντας ἡμᾶς ἐπίστηκεν χάριν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμή καὶ προσκυνήσεις, σὺν τῷ ἄρχω τινός Πατρὶ καὶ τῷ παναγῷ, καὶ ἀγαθῷ, καὶ ἀλληθείᾳ αὐτοῦ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἄει, καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἄμην.
Δόγος κοινή γλώσση είς τήν παραβολήν τοῦ Ἄσωτοὺς Διαλαμβάνει δέ ούτως·

ΔΌΓΟΣ ΚΒ’.

Μ ἐνα τι κακὸν εἶναι, εὐλογημέ

νοι, Χριστιανοί, ἡ ἀπόγνως

σις, καὶ τουτόν κακὸν εἶναι, ὅτι

αἰτία ἁφομή τῆς κολάσεως γίνεται

εἰς τὸν ἁνθρωποτοῦν στερεώματι καὶ ἰθε

μέλιον τοῦ ἀμαρτίαν ὅλων, αὕτη ἡ

ἀπόγνωσις εἶναι διότι ὅταν ἀμαρτ

τήμα κανένας καὶ σφάλη μεγάλας εἰς
tοῦ Θεοῦ, ἔσται νά μὴ πέσῃ εἰς μετ

τάνυσαν καὶ εἰς ἐξομολόγησιν, ἀλ

λά νά ἀπογνωσθῇ τελείως, νά λέγη
tι ἔκεινος σοτηρίαν δὲν εὑρίσκει,
tὶ ἀλλὰ μεγάλητερον καὶ χειρότερον
cακὸν εἶναι ἀπ’ αὐτὸ; Πολλοὶ τῶν
tαλαιπῶν ἁνθρώπους ἐξολοκλήσουσιν
ἀπ’ αὐτὴν τὴν ἀπόγνωσιν, ὅπερ οἱ
Ἐβραῖοι, ὅπον ἐσταύρωσαν τὸν
Χριστὸν, καὶ αὐτὸς ὁ Ἰούδας· διότι

ἐὰν καὶ τόσην ἀσέβειαν ἔκαμεν ὁ Ἰ

ούδας, καὶ ἔκρατος τὸν Χριστὸν
eἰς δίκην, νά ἔχειλε μετανοήσαν

νά προσδέχεται εἰς τὸν Χριστὸν, νά εἴπῃ
tι ἐκαλεῖ, πάλιν τὸν ἐδέχθη ὁ Χρι

στὸς, καὶ ἐσποροὶ τοῦ προσώπου

τοῦ ἀλλὰ δὲν ἐμετανόησαν ὁ ταλαι

πώρος, ἀμὴ ἔπεσεν εἰς ἀπόγνωσιν,
καὶ εἶπεν ὅτι πλέον σωμάτων δὲν ἔχει

διὰ τοῦτο ὑπῆρξε καὶ ἐπομοδήθη, καὶ

ἐκληρονόμησε τὴν αἰώνιον κάλασ

καὶ τὴν μένας αὐτός, ἀλλὰ καὶ ἄλλο

πολλοὶ ἦντο, καὶ εἶναι τὴν σήμερον

ἡμέραν ὅποτα καμίνου ἀμαρτίας, ἐ

πεταὶ δὲν μετανόησαν νά εἰποῦν, ὅτι
cακά ἔκαμαν ἀλλὰ πάλιν σὰν μετα

νόησαν τοὺς δέχεται ὁ Θεός, ἀμὴ

τοῦς βάναυ ὁ διάβολος εἰς ἀπόγνω

σιν, νά μὴ μετανόησαν καὶ σωθοῦν,
καὶ λέγουν εἰς τὸν ἑαυτόν τοὺς, ὅτι

ἔτι γε ἡμεῖς ὅποτο ἐκάμαμεν τόσας

ἀμαρτίας εἶναι δυνατόν νά σωθοῦ

μεν; δὲν σωσθήσατα ἡμεῖς μόνον ἐ

πεσιᾷ καλολόματα, ἀς κάμωμεν εἰς
tὶς φαίνεται, ἀς ἀμαρτίσαμεν, ἀς

κλέφουμεν, ἀς πορνεύσαμεν, ἀς ἱρ

νεύσαμεν, ἀς μοιχεύσαμεν, ἀς κατα
dsώσαμεν, ἀς συκουραντήσαμεν, ἀς

δομόσωμεν ἰμάματα, ἀς ἐκκισσάμεν

ἀλλοι, ἀς κάμωμεν διὰ μᾶς ἀφεσθοῦν

καὶ δέλομεν καὶ ὅρεχομενθεν. Οἱ

τουτούτῳ ἁνθρωποτοῦ πίστων ἀπὸ δια

bolikῆς ἐνεργείας εἰς ἀπόγνωσιν,
καὶ δὲν μετανοοῦν. Διὰ τοῦτο ὑπο

ετούμενος ἔντοτε ἡμεῖς ὅποτο ἠἐξεύρε

μεν γραμματά νά δημογραμμά τὴν

φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ, νά ἄφεν

ουσωσιν οἱ ἀμαρταλλοὶ καὶ οἱ πταῖται

ἀδικῶν ἡμῶς, νά μὴ ἀπογνωσθοῦν

τῶν ἑαυτῶν τοὺς, ἀλλὰ νά μετανοοῦ

ναι νά μετασπάσωμεν εἰς τὸν Θεοῦ,

καὶ μάλιστα δὲ ὅτι όλας τῇς ἡμέ

ρας σήμερον εἶναι πρέπον νά κάμω

μεν αὐτὸ· ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς ὁ Κύ

ροῖς ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, σήμε

ρον μᾶς διδάσκει περὶ αὐτής τῆς

ἐνετελεσθῶς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀποδε

χνεῖ, ἀπὸ τὴν παραβολὴν τοῦ τὴν

τιμῶσιν, ὅτι δὲν εἶναι καμία ἀμαρτ

τία ὅποτο νά νικᾷ τὴν εὐσπλαγχνίαν
tοῦ Θεοῦ. Ἀκούσατε, παρακαλῶ

σας, εὐλογημένοι Χριστιανοί, τί δ

ὁίζεται αὐτῇ ἡ σήμεριν παραβολή
tοῦ Κυρίου.

(Κείμενον τοῦ Ἐυαγγελίου).

"Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο ύδατις, καὶ"
εἶτεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρὶ·
Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος
τῆς οὐσίας· καὶ δουλεύειν αὐτοῖς τὸν
βίον· ἤγγιν κάποιος ἀνθρώπος εἶ-
χε δύο ύπον, καὶ ὁ νεώτερος ἀπὸ
tοὺς δύο εἶτεν εἰς τὸν πατέρα· Πά-
τερ, δός με τὸ εἴη μερίκων μὲ τρέ-
χει ἀπὸ τὸ τίτπατε σοῦ· ἐπίλασε γοῦν
ὁ πατέρας ἀκέινος καὶ ἐμοίρασε τους
τὸν βίον του. Τὸ θείον καὶ ἑρμῆν
Εὐαγγέλιον ὅλον εἰς τρία εἶναι μορ-
ρομαντικὸν, εἰς ἔργα, εἰς ἀναγωγὴν
καὶ εἰς παραβολαῖς· εἰς ἔργα μόνον
eῖναι, ὥσαν ἡ στομασία τοῦ Κυ-
ρίου, ὥσαν ἡ ταφή του, ὥσαν ἡ ἀ-
νάστασις του, ὅτως ἀναφαίνεται
τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῆς
μορφῆς, εἰς τὴν ἀνάγωγὴν καὶ τὴν
συμβολήν· ὅτι τίς ἀναγόμενοι εἰς τὴν
μορφήν 

"Ἀνα-
γωγή δὲ εἶναι, ὅταν ὁ Εὐαγγέλιον
ὅποι διηγεῖται διὰ τὸν Ζαχαρίαν,
ὅτι οἱ Ζαχαρίας ὁμοιός τὴν ἀνθρωπί-
νην φύσιν ὥσαν ἡ οἰκὴ ὑπὸν ὁμοιό-
την ἀμαρτίαν, ὥσαν ἡ σκωμορέα, ὅ-
που ὁμοιός καὶ ἀπὸ τὴν ἀμαρτίαν.
Παραβολαῖς δὲ εἶναι πάλιν, ὅτι ὁ
μοιοί ὁ Κύριος τὸν λόγον του μὲ παρ
γράφην καὶ βασιλεάς ἢ δὸς λέγει· "Ἀν-
θρώπος τις ἐποίησε δεῖτινον μέ-
γα· ἡ ἄλλοι ὅπως ὁρίζει. Ἐξήλθεν ὁ
σπείρων τοῦ σπείρων τοὺς σπόρους· ἡ
πάλιν· Ἀνθρώπου τὸν πλουτὸν εὐφρόνησεν ἡ χώρα ὁμοίας καὶ τὸ
σημερών Εὐαγγέλιον λέγεται Πα-
ραβολή. Ἀνθρώποις τις ἔχει δύο ύ-
πον· ποιοὶ δένει πάθος εἶναι ἀνθρώπος
αὐτῶς· ὁ Θεὸς ὁ εὐσπλαγχνός καὶ
μακρόθυμος, ὅπου ἁγγαίτισιν τὴν σωτη-
ρίαν τοῦ ἀνθρώπου, ὁ πατὴρ βλέ-
νην τῶν ἀνθρώπων ποιοὺς δὲ εἶχεν ύ-
πον· τοὺς δικαίους καὶ ἀμαρτωλοὺς·
καὶ γενοντέρως μὲν νῦς εἶναι οἱ
δικαίοι, ἐπειδή ἔξ ἀρχῆς ὁ Θεὸς τὸν
ἀνθρώπον δίκαιον καὶ ἀγαθὸν καὶ
καλὸν τὸν ἐκαμέ· νο νεώτερος δὲ εἶναι
οἱ ἀμαρτωλοὶ, ἐπειδή ὅτε ἄρον-
τες ἔμεινεν ὁ ἀνθρώπος ἀπὸ τὸν
Παράδεισον, ἐκκατοστήθη ἀμαρται-
λός καὶ πταίστης εἰς τὸν Θεὸν. ὁ
νεώτερος γοῦν νῦς ἔξηθη τὸ κρέ-
τικων του, ὁτέρα ἐκαμέ· ὁ Θεὸς τὸν κόσμον
του διὰ τὸ ποιμάτω τοῦ ἐχα-
μετά τα καὶ ἐμοίρασε τα εἰς τους
ἀνθρώπους, καὶ εἰς δικαιούς καὶ εἰς
ἀμαρτωλοὺς· ἔδωκε τους συνεχή, να
κυβερνώνται μὲ τὸν λόγον. να μή
cάμενοι τίτοτε δίχως γνώσιν καὶ
συμβολήν· ἔδωκε τους τὴν ἐξοι-
σίαν τους, ἐπειδή αὐτοπειθοῦσιν τους
ἐπιστεύσαντες· ἔδωκα τοὺς τὸθλημα τοὺς
διὰ τὸν ἀγαθὸν ἐπίστατο, ἐκαμέν
τους αὐτοπειθοῦσιν, να μὴ δυνατεύ-
σαντες· ἐκ τοῦ Θεοῦ· ἔδωκε καὶ δύο
νόμους, τὸν φυσικόν, ὅπου γνωρίζει
καθε ἀνθρώπως ἐκ φύσεως τὸ ἔγγ
λον καὶ τὸ γραττόν, ὅπου ἔχρησιν
οἱ Ἀγιοι ἔκ πτερόματος Θεοῦ διὰ νὰ
παιδεύονται ἀπ' αὐτούς, καὶ νὰ κά-
νουν τὸ θλημα τοῦ Θεου. Τίτοτε
ὁ Θεός δὲν ἀφήσης ἀμελημένον, μὴ
dὲ ἀπρονήτωτον, ἀλλὰ μορφασμένα
tὸ ἐδώκαν εἰς τοὺς ἀνθρώπους· κάνε τὴν
βασιλείαν, καὶ ἔξοισιάς, καὶ αὐθεν-
tίας, ὁ Θεὸς τις ἐξήρασεν εἰς τοὺς
ἀνθρώπους καὶ τὸ μαρτυρεῖ καὶ
ὁ Πάυλος ὁ Ἀπόστολος λέγονται·
Οὐ γὰρ ἔστιν ἔξοισια εἰμὴ ἀπὸ Θε-
οῦ· ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τὰ μεγάλα χάρι-
σιμα, προφητείας λέγω, καὶ ἀπο-
στολάς, καὶ διδασκαλίας, καὶ δυνά-
μείς καὶ χαρίσματα ιαμάτων, καὶ ὁ
σα ἐννοὶ τῶν ἄγιων τὰ ἔργα, καὶ
αὐτὰ μοιρασμένα τὰ ἔδωκεν ὁ Θεός,
ός ὁ δὲ πάλιν ὁ Ἀπόστολος Πέτρος
ὁ Ἰησοῦς ἡμεῖς ἐμεῖνεν σῶμα Χριστοῦ,
καὶ μέλη εἰς μέρους, καὶ οὖν μὲν ἔδει
το ὁ Θεός ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, πρῶτον
Ἀποστόλους, δεύτερον Προφήτας,
τρίτον Διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις,
εἴτε χαρίσματα ιαμάτων, ἀντι-
λήψεως, κυβερνήσεως, γενόμενος
γλωσσών. Καὶ πάλιν παρεσώκα 
ὁ αὐτὸς ὁ Ἀπόστολος διεξεννυότας,
ὅτι ἐκ τὰ χαρίσματα δὲν τὰ ἔδωκεν ὁ Θεός εἰς
ἐνα ἄνθρωπον, ὁρίζει. Μη πάντες
Ἀπόστολοι; μη πάντες Προφήται;
μη πάντες Διδάσκαλοι; μη πάντες
χαρίσματα ιαμάτων ἔχουσιν; Αὐτὸς
καὶ εἶναι ὁ μισοσαμός ὅπου ἔχουσιν ὁ
Θεός εἰς τοὺς ἀνθρώπους.

"Καὶ μετ’ οὖν πολλὰς ἡμέρας συν-
αγαγόν ἄπαντα τὸ νεώτερον νῦς,
ἀνεδήμησαν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἔ-
κει διεσκόρπισε τὴν ὑπόσιαν αὐτοῦ;
τῶν ἀσώτως ἦγουν δὲν ἀπέραντος
πολλὰς ἡμέρας, ἀφόνταις ἐμοίωσεν
ὁ πάπη τὴν βίον του, καὶ ὁ νεώτερος
νῦς ἐμάζωσεν όλον την χώραν ἑκατομμύριον,
καὶ ὑπήγαγεν εἰς χώραν ἐπάνωμα καὶ ἐκεῖ ἐσκόρπισεν τὸ 
μερισμὸν τῆς βίου, ἐπίστας καὶ παρανόμως.

τιποτὴ νεώτερος ἤτοι, ὡσαν καὶ νεώς
ἠκομεν, ὡσαν μωρὸς καὶ ἄγνωστος
ἐστι διέπρεπεν ἔχοντα ἀπὸ τὸν
Θεόν, ἀλλὰ ὁ Θεὸς ἐν θηρίῳ ἕκα
ἀυτὸν διότι μηδὲ δυνασθεῖν ὁ
Θεὸς κανένα, ἐναν δὴ ἐχεῖ ὅπως 
τὸν δουλεύῃ ἀφήνει, ὁ νεώτερος νῦς τὸ
πατρικύν του σπέτη, καὶ ὑπήγαγεν εἰς τῶν
dαιμόνων τὰς κατοικίας ἐκτά
σφονυήσε τῇ Ἐκκλησίᾳ, καὶ ἔδρα
μεν εἰς παγνίδοια καὶ χοροῦς καὶ ε

τιγχαι προσέχει, ἄφησε τὴν πρώτην
tον τιμήν, ὡσαν τοῦ ἔχοσιν ὁ Θε-
ὸς ἐξ ἀρχῆς, καὶ ἀπότισεν αἰτίαν
ἀπὸ τὰ ἔργα του έχοσε τὴν παρθε
νίαν ὅπως τοῦ ἔδωκεν ὁ Θεός, καὶ ἔπεσεν εἰς τὴν ἀποτελεια 
παρανομίας ἐξασφαλίζη σὰ 
τὴν δικαιοσύνην, καὶ ἀποτισε τὴν
ἀνθέταν καὶ ἔπεσε τὴν δικαίο

παρανομίας ἐξασφαλίζη σὰ 
τὴν δικαιοσύνην καὶ ἀποτισε τὴν
ἀνθέταν καὶ ἔπεσε τὴν δικαίο
παρανομίας ἐξασφαλίζη σὰ
Βαπτίσματος, καὶ ἐνεδύθη τὸ φόρεμα τῆς ἁμαρτίας· ἔστε ἐκθρόνισε τὴν ἀληθονομίαν αὐτοῦ ὁ νεώτερος ὕδως.

«Δαπανήσατος δὲ αὐτὸν πάντα, ἐγένετο λιμὸς ἵππος κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρεστος ὑπερείσθαι, καὶ παρευθύς ἐκκλήθη ἐνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης καὶ ἔστειλεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοιροὺς καὶ ἐπεδήμην ὡς μία ἡ τὴν κωλύον αὐτὸν ἀπὸ τῶν κεφαλῶν, διὸ ἠσθιεν οἱ γορίοι, καὶ οὐδὲς ἐδίδον αὐτῷ· ἦγουν ἀφόντες τὰ ἐξώδυναν ὅλα τὸ νεώτερος ὕδως, πείνα ἦγεν δυνατή εἰς τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἄρχει τε νειπόν, καὶ ἀπὸ τὴν πεινᾶν τὴν πολλήν ἐπίθενται καὶ ἐκκλήθησαν εἰς ἑνὰ ἄρχοντα τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ αὐτὸς ἐστείλε τὸν εἰς τὰ χωράρια τοῦ να δόσῃ γουρούνια, καὶ ἐπεδήμην νὰ γεμίσῃ τὴν κωλύον τοῦ ἀπὸ τὰ ξύλακάται, ὅποι ἔκοβεν τὰ γουρούνια, καὶ να νεῖς δὲν τοῦ ἐδιδεν· Ἐξώδυνας τὸν βίον του, ἐπείδη ἡ χώρας του Θεοῦ δὲν μενει εἰς τὸν ἀμαρτολόγον ἄνθρωπον ἐκθρόνισε τὴν πειναὶα του, ἐπείδη εἰς ἄνυπνον ψυχήν Θεοῦ σὺν εἰσελέυσεσται δὲν ἐεἰσελέυσεσται ταχέως ἐεἰσελέυσεται, καλῶς λέγειν καὶ ὁ σοφὸς Σολομών· Ἄροντις ἕγα τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ, τότε ἐγενεν καὶ πείνα μεγάλη μεγάλη πείνα γίνεται ἐκεῖ ὅποι δουλεύεται ὁ καρπὸς τῆς παρθένιας· ἔδει καὶ πείνα δυνατή γίνεται, ὅποι δὲν ἐκεῖνος ἀπὸ τὸ κάθε καλὸν γίνεται καὶ πείνα τοῦ θυμῶν, αἰτία. "Αρχισε γοῦν ὁ νεώτερος ὕδως τὸ νείπον· διότι κανένα καλὸν δὲν τὸν ἀπέμενε· μοῦν τὸ ἔργο τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐντοπιάς· ἔκεινα ἀπομίμησαν εἰς τὴν πυθήν του· ἀπολογήθη ἐπείνα, ἐπήλει καὶ ἐγενεν δούλος τοῦ διαβόλου ἔγενεν σολάδος τοῦ ἀρχοντος τῆς ἁμαρτίας· ἀρχον τοῦ κόσμου ὁ διαβόλος λέγεται, ὅσοι οὔτε ὁ Κύριος εἰς τὸ Ἑυαγγελίων. Ὅτι ὁ ἀρχον τοῦ κόσμου τοῦ ἐκβλήθησαν ἐξα. Ἑπείδη ἔχασε τὴν πατρικήν ἀληθονομίαν, ἔδωκε λογίας τοῦ ἀρχοντα τοῦ κόσμου· Ἄροντις ἁφήσε τὸν Θεοῦ καὶ τὸν Παράδεισον· ἀφόντες ἐκθρόνισε τᾶς καλοσύνας τοῦ, ἀφόντες ἔχασε τὸν πλούτον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἀφόντες ἔχασε τοῦ ἄγιον πνεύματος τοῦ Θεοῦ, ἀφόντες ἔχασε τὸν ἀρχοντα τῆς χώρας τῆς μακρινῆς ἁμαρτίας, καὶ αὐτός ἐστείλε τοῦ εἰς τὰ χωράρια τοῦ νὰ δοκῇ χοίρον· ἐπείδη ἐς αἰνίκους ές τοὺς σωματοὺς εἴναις ἔκεινος ὅποι τοὺς σωματοὺς, ἐς ἅγια πνεύμοναλ ἐκεῖνος ὅποι τοὺς ἀγαπαῖντοι, τοὺς ἐστείλε τὰ χωράρια νὰ δοκῇ τοὺς υπηρετοῦν, ἐστείλε τοῦ εἰς τὰ χωράρια νὰ δοκῇ τοὺς χοίρους.

Ποιτα εἶναι τὰ χωράρια, καὶ ποιτα εἶναι οἱ χοίροι· χωράρια, τοῦ διαβόλου εἶναι· ἡ πόρνες γυναῖκες, ὅποι κάμοντοι τὸν καρπὸν τοῦ διαβόλου· οἱ κουφοὶ τοὺς, ὅποι γίνονται ἡ πόρνες καὶ οἱ φύλοι, τὸ τελόντον τῆς ἁμαρτίας, ὁ τόπος τῆς ἀταφάντης, οἱ κατοικία τῶν κλητῶν, ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ τροφή τοῦ διαβόλου, ἔκεινα εἶναι τὰ χωράρια τοῦ· Ἑπείδη λοιπον εἰς τοῦτοι χωράρια ἐστείλεν ὁ διαβόλος τὸν ἄνθρωπον, τὸ ἄλλο ἔχεν ο ἄνθρωπος νὰ κάμῃ πάρεξ νὰ πολέμηση, νὰ ἀλητή, νὰ φονεύση, νὰ μοιχεύση, νὰ αἰδηφότητα, νὰ πλεονεκτήτη, νὰ σιωπαραφτήτη, καὶ ἀλλὰς ἀνθρώπους νὰ κάμῃ: αὕτη εἶναι ἡ ἀρχή τῶν χωράρια.
ρον. Τοιούτους χρόνους έδοσε, καὶ πάλιν ἔπεθύμη ἡ γεμίσῃ τὴν κοιλίαν τοῦ ἀπὸ τὰ ξυλοκέρατα, ὅπου ἐπηγανοὶ οἱ χοῖροι, καὶ δὲν εὔθυμος το ἀνθρώπων ἐπὶ τὸ κέρασθαν εἰς μὲν τὴν ἀρχὴν ἔχει γλυκύτητα, ὥσπερον δὲ ἀπομείναι ὁ στερ ἀχυρόν εἰς τὸ στὸμα τοῦ ἀνθρώπου. Ἔστιν εἰναι καὶ ἡ ἀμαρτία, εἰς μὲν τὴν ἀρχὴν εἰναι γλυκύτητι, εἰς δὲ τὸ τέλος φαίνεται πικρότητι, ὡς λέγει καὶ ὁ σοφὸς Σολομὼν (Σολομόν). Μὴ πρόσεχε γυναικειά πόρην· μὴ λαμβάνεις γὰρ ἀποστάζεις ἐκ τοῦ στόματος αὐτῆς, ἄστερον μὲν πικρότερον χολῆς εὔφροσυνας καὶ ὁ μόνον ἡ πορνεῖα εἶναι τοιαύτη, ἀλλὰ πᾶσα ἀμαρτία καὶ ἀτυχία, εἰς τὸ τέλος ἔχει με τανάχθαι καὶ πικράν. Τόσον γοῦν ἦν τῶν ἀστοίνα τὸ νεώτερον ἔκεινον νῦς, ὡστε ἐπεθύμημε νὰ γεμίσῃ τὴν γυναίκαν τοῦ ἀμαρτίας. Ἀκόροιτον καθὼς εἰς, σαλφεχθῆναι Χριστιανοὶ, ἡ ἀμαρτία, διὰ τοῦτο ὅριζε καὶ ὁ σοφὸς Σολομὼν εἰς τὰς παρομίας του. Ἀδηνίζ, καὶ ἔρρος γυναικιῶν, καὶ γὰρ οὐκ ἐμπλαμάνει τὸ δικαστήριον καὶ ὄνομα, καὶ τάφο, οὐ μὴ ἔπεσον ἄκοπα ἢγουν ἢ δὴς πέροντας τὰς φυσὰς τῶν ἄνθρωπων, καὶ ἢ ἐπιτηροῦτος τῆς γυναικῆς, καὶ ἢ γῆ πέροντας τὸ νε ῳν, καὶ τὸ νεῦρον πτῶροντας τὴν γῆν, καὶ ἢ ἐστίν καλόντας τὰ ἔλλην, ποτὲ δὲν ἔχεις σῶνει μας. Ἔσον νυχτεῖσιν ἡ ἀνθρώπος ἐμείναις εἰς τὴν ἀμαρτίαν, τόσον παρακαλείταις εἰς περίσσο τερον, καθὼς τὸ ὅρις καὶ ὁ Ἀπό ροταλός Παῦλος ἐν ἐκκλησίας ἡ ἀμαρτία ἔλθεις εἰς παντελῆ ἀπώλειαν ἢγουν, ὅσον πάρῃ ἀρχὴν ἡ ἀμαρτία, σύροντε τὸν ἄνθρωπον εἰς τὸ χείροτερον ἐφος ὅπως νὰ τὸν ἄρανόρῃ ἐπεσθήμεν μὲν νὰ χορτάσῃ ἀμαρτίας, ἀλάς δὲν του εἴναι κανείς δηλι νά τοι ὅπως ἀμαρτίας καὶ ἀτυχίας ἦγατα νὰ κάμην, δὲν τοῦ εὐδόλους τὸ τόπος καὶ ὁ κακὸς νὰ τοὺς τέλειοις διὸν δὲν εἶναι δυνάμενος, διὸς κα καὶ δοῦλος καὶ ἀγαθιὴ ὁ ἀνθρωπός νὰ τὰ κάμη δία, ἢ ἀπὸ φόβον ἀνθρώ πων, ἢ ἀπὸ ἡγομενίαν τοῦ κόσμου ἢ ἀπὸ ἀναβολῆς τοῦ τόπου, ἢ ἀπὸ ἐμπο διον τοῦ κομοῦν, ἢ τὸ περισσότερον, ἀπὸ φόβον Θεοῦ.}

"Εἰς ἐαυτὸν δὲ ἐλθόν, εἶτε: Πό σοι μισήσοι τοῦ πατρὸς μου περισσεύσω οὐσίν ἄρτων, ἢγω δὲ λιμῷ ἀπόλυ μαι: ἀνασοταζορεύσω πρὸς τὸν πατέρα μου, καὶ ἔφη αὐτῷ Ἔπερ, ἤμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιον σου, καὶ οὐκ εἰμὶ ἄξιος κληρονόμην ὑπὸ σου· ποίησον με ὥς ἐνα τῶν μισθίσ σου καὶ ἀνασοτάζω ἢλθεν πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ· ἦγοιν, ὁ νεώτερος νῦς ἐκεῖνος, ἄροι ἐπάθε τὰ τόσα κα κα, ἠδέν εἰς τὸν ἐμαυτὸν σου, καὶ εἶ πεν. Ἅρα γε πόσοι δουλοὶ εἶναι εἰς τὸ σπίτι τοῦ πατρὸς μου, ὅπου τῶν περισσεύσομαι ψωμί καὶ ἐγὼ ὁ νῦς του διατὸς χάνομαι ἀπὸ τὴν πείναν; ἀμὴ ας σημαθῶ νὰ ὑπάγω πρὸς τὸν πα τέρα μου, καὶ τοῦ εἴπο. Πάτερ, ἐ σφαλα εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐμπω ροθεῖν σου, καὶ δὲν εἰμι πλέον ἄξιος νὰ ὁμοιορρίδος νῦς σου κάμω με ὁ οὐν ἔνα ἀπὸ τῶν δουλεύτατος σου. Ἠπερ θαθοθεί λοιπόν, καὶ ὑπῆρξη πρὸς τὸν πατέρα τοῦ ἐπειδὴ δὲν τοῦ ἔρε σεν ἢ ὑπερεία τοῦ διαβόλου, ἢ ὑπερ λήρθη νὰ ὑπάγῃ νὰ ὑπερείτη τὸν πα τέρα του, καὶ εἶπεν: Σόνει με ὁ κατ δὲν ἄροι ἐπάθαγας εἰς ἀμαρτίας σὰ νει μὲ ὁ χρόνον ὁπότι διέστημα εἰς ἀ τυχίας, καὶ τῶρα οὐ γειτον φαίλα ὑπόνοι τὴν ἐξέβηκα κακά·ἀς ὑπάγω εἰς τὸν..."
εὐσπλαγχνὸν Πατέρα καὶ Θεόν, ὅποιον δὲν ἔδειξεν τὸν ὄνταν τοῦ ἀμφιτε- 
λοῦ, ὥστε τὸ ἐπιστρέφα ται καὶ ἐξαίτια τῶν αὐ-
τῶν ἀξιωθήσατο εἰς τοὺς οἰκτι-
μοὺς τοὺς, ὥστε πάλιν μὲ ἀπαν-
τέχανεν ἂς ὑπάγω πρὸς τὸν Πατέ-
ρα μου, διὸ εἰς αὐτὸς εἶναι μακρόθυμος, 
καὶ μὴ ὅμηρον ἐπάγων καθεκάστην ἤ-
μεραν ἂς ὑπάγω νὰ ταπεινωθῶ, καὶ 
ἰῶν δὲ νὰ τίμησώ; ὅτι αὐτὸς ὁμιᾶς-
ος οὐκ εἶ διὰ τοῦτο ὑπάγω· ὁ 
ταπεινωθὸς ἐκαυτὸς ἠφθηκεντῶ, ἀς 
κανήσῃ νὰ ὑπάγω, ὅτι ὀρίζει ὁ Προ-
φήτης Μαλαχίας. Ἐπιστρέψατε 
πρὸς με, καὶ ἐπιστραφήσωνι πρὸς 
ὑμᾶς· λέγει ὁ Θεός· ἂς ὑπάγω, καὶ 
ἀς εἰπώ, ὃτι ἐσφαλλα· σώσει μὲ μονὸν 
αὐτὸ νὰ σωθῶ· σώσει μὲ μονὸν αὐτὸ 
νὰ δικαιωθῶ· ἐπειδὴ Πατέρας μου 
ἐμνα δὲν ὄντα, νὰ μὲ ἡμοιώμα-
την αὐτοῖς εἰναι γὰρ ἀκούσῃ ὑπό 
ἐσφαλλα, δὲν ἐμνα δὲν ὄντα νὰ μὴ 
συγχωρήσῃ τὸ πατείμιν μου: δὲν 
ἐμνα δὲν ὄντα, ὃς ἀκούσῃ ἡν ἡ ἐμ-
κα θα μοι φωνήν, νὰ μὴ ἀποκρίθω 
ἐν τὴν ἐκμαρτύρησαν τοῦ στοργὴν ἢ ἐξον ἐκ 
ἐνος δὺναται ἢ γενόμενον, γεννάτα 
σα δὺναται τὰ δίκων· πολὺ τὸν Μα-
νασηνὴν ἐπέβαλε, πολὺ τὸν Ἐξελίθαν ἐ-
πολύμην χαρᾶ, πολὺ τὴν Πολυνὴν ἐλή-
σε, πολὺ τὸν Τελωνὴν ἐπικαίωσεν· ἢ 
ἐμνα τὸς καὸς ἀμφιτελλός τρέχει 
πρὸς αὐτῶς καὶ ἑπικαίωσεν· ἡμοῖοι 
ἐν τὴν ἡμερότητα τοῦ Πατρὸς μου 
θέλει μὲ λυπηθῇ, ἐπειδή μεταναίω, καὶ 
δὲν μὲ θέλει καλαίειν· ἐπειδὴ 
καὶ ἐσφαλλάν 
πότεν ἀμφιτελλός ἐπέστρεψας; πόσον 
πταίνας ἐμεταγγύρων; πόσον ἄτυ-
χοι ἐμεταγνώμησας; πόσον κακόσ-
ποι ἐμετανόησας; καὶ ὅλους ἐδέχθη-
τι παράξενον εἶναι εἶναν δεξίῃ καὶ ἔ-
μενα; ἡνοὶ εἰς καὶ δέχεται τοὺς αὐ-
μαρτυροῦς; ἂς σημαδά καὶ ἂς ὑπά-
γοι καὶ ἔγω. Ἐκπρόβηθη λοιπῶν, καὶ 
ἐπιγένε 
διὸ ἂς δὲν εἶναι πρέπον μόνον 
νὰ δοξολογήσῃ τὰ καλόν, ἀλλὰ καὶ νὰ 
τὸ κάρμυνονε ὅτι δὲ αὐτῶν μακραν ἀπέχο-
ντος, εἰδὲ αὐτῶν ὁ πατήρ αὐτοῦ, καὶ 
ἐπιστραφήσων καὶ δραμάν ἐπέσε 
ἐπὶ τὸν στρατηγὸν αὐτοῦ, καὶ κατερ-
κάνε τὸν αὐτῶν εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ὑιὸς 
Πατέρα, ἢμιραν εἰς τὸν στρατηγὸν καὶ ἐνδοκον σου, καὶ οὐκ ὅτι εἰς ἢμιρ 
καληθήσεται νῦς σου εἶπε δὲ ὁ πατὴ 
τος ποὺς δοῦλους αὐτοῦ ἢ ἐξενέγκ 
κάτω τὴν στολὴν τὴν πρώτην, καὶ ἐν 
ὔσβεστο ἄτον ὁκαὶ δὴτε δικηθοῦν 
ἐς τὴν κείμα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα 
ἐς τοὺς πόδας καὶ ἐξενέγκαντες τὸ 
μόχον τὸν εὐτερπῶν, ἔσβεστε, καὶ νὰ 
χόντας εὐφρανθοῦμεν ὅτι ὅταν ὁ νῦ 
ἔς μου νεκρὸς ἐν καὶ ἄνεξε ἔπο 
πολλῶν ἐν καὶ εὐφρᾶθη καὶ ἄμετο 
eὐφρανθῶμεν. Ἡγούμην, ὑπήρχον ὁ ν 
ἀνεμός νῦς πρὸς πρὸς τὸν πατέρα 
του καὶ ὁ πατήρ του, ὅμως τὸν εἶδο 
ἀπὸ μακράν ἐξετήθη τον καὶ ἐδοκ 
με καὶ ἐπέσες εἰς τὸν λαμπὸν του, κα 
ἐφίλησεν τὸν περισσότερο ἀπεκρίθη 
γοῦν ὁ νῦς καὶ ἔπες πρὸς τὸν πατέ 
ρα του. Πάτερ, ἐσφαλεῖ εἰς τὸν σφ 
ρανὸν καὶ ἀμηροθὀν σου, καὶ πλεό 
δὲν εἶμαι ἢμιρος νὰ τὸν νομοσθὸ νῦ 
σου ἔπες δὲ ο πατήρ του πρὸς τους 
δούλους. Εὐγάλεσε τὸ πρῶτον το 
φόραμα καὶ ἐνδόσετο τον καὶ δότ 
τον δικηθίδει εἰς τὸ χέρι, καὶ ὑποδ 
ήματα εἰς τα ποδάρια, καὶ εὐγάλ 
τε καὶ τὸ μοχύρον τὸ όμεγέ 
νον καὶ σφαζεῖτο το νὰ φάγουμεν νὰ ὃ 
καὶ ἐφανέ 
ὅτι τοῦτος μου ὁ νῦς ἦτον 
νεκρὸς καὶ ἄνεξε, χαμένος ἦτον κα 
εὐφρᾶθη. Ἐκαμον λοιπὸν ὅλα, ὅς ὅμ 
τοιν ὁ πατήρ του νῦς οἱ φίλοι, καὶ ἠ—
χισαν να χαίρονται ὅλοι τοις. Ἀπὸ μακρόθεν δὲ ἦτον ὁ υἱὸς τοῦ πατέρας διὰ τοις ἁμαρτίαις του, ἀλλὰ διὰ τὴν μετανοίαν τοῦ ἐπλησάσας· μεσίταις δὲν εἰχε νὰ δύνηῃ παρακαλεστάς δὲν εἰχε νὰ δύνηῃ, πάτρες τὰ δάκρυα του, τὸ στήθος ἐκτύπη, τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔσκεπτε κάτω καὶ ὅμως ὁ φιλάθλους τοῖς Ἰεθῆς εἶδε τόν, ἐπείδη δὲν ἀποστρέφεται τοὺς ἁμαρτολοὺς· ἐλυπήθη τόν, ἐπείδη πατήρ του ἦτον, καὶ ἐκείνος διὸς τοῦ ἐφίλησε τόν, ἐπείδη τὸν ἡγαλα, ἀγαλκαὶ καὶ ἁμαρτολῶς ἔτον· ἐπούσα τὸν ἀχόλη, ἐπεί δὲν ἦν πολλὰ διοικητικοῦς· ἐν καὶ συναχὴ τὸν λαῷ, ὅπου ἦτον γεμά τος ἁμαρτίας, ἀλλ' ἐβαλε τὰς ἁμάς του χέριας εἰς αὐτὸν καὶ ἐφίλησε τὸν ἀχόλητον, ὅσπερ καὶ ὁ Ἰωκίδρο τοῦ Ἰωσήφ. Ὁ τῆς μεγάλης ἁγά-
πής καὶ φιλάνθρωπος τοῦ Θεοῦ ὁ ἁμαρτολῶς ἔδραμον εἰς τὴν γῆν, ὁ μόνος ἀναμάρτητος Θεός ἐλυπήθη 
τοῦ ἐκ τοῦ ὑμᾶνον· τίς εἴδε ποτὲ κρήτην νὰ χαίδευση τοῦν κατάδικον; πότες εἴδε ποτὲ αὐθέντην νὰ κολα-
κευῇ τὸν δοῦλόν του; καὶ ὅμως ἔγει

ναν αὐτὰ δίλα καὶ γίνονται καὶ ἔως 
tοῦ νῦν πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτολοὺς ἀπὸν μετανοίεμεν. Ὅταν εἴδε λοιπὸν ὁ υἱὸς, ὅτι τὸν ἐλυπήθη ὁ πατήρ 

tου, δὲν ἔχοσας μόνον εἰς αὐτό, ἀλλ' ἤθελας καὶ αὐ-
tὸς νὰ δείξῃ τῇ γνώμῃ τοῦ: δὲν 

tὸν ἐφιλήσην ἐὰς ἐπικαλεσία τοῦ πα-
tόρος του, ἀλλ' καὶ ἐξέδω ὅπου ἔσκε-
pεσθήνει εἰς τὸν ἑαυτὸν τοῦ, ἐπεὶ τὰ καὶ ἐπισκέφθη τὸν Πατέρα τοῦ. Πά-
tερ, ἐδώ μὲ συμποδῇς νὰ σε κραξίω 

Πατέρα, ἐδώ δὲν πεῖσαι καὶ εἰς αὐτὸ 
tίτπατε πώς σε ὄνομαῖο Πατέρα; ἑ-

ἀν δὲν ὀτιμάζω μὲ τὸ στόμα το ἂl 

μαρτιλόν, τὸ γλυκύτατόν σου καὶ τί 

μποῦν ὄνομα· Πάτερ κατὰ χάρων, καὶ 

δημιουργῇ καὶ δοῦσιν, ἔσφαλα· τί 

ἐλλά ἦξο νὰ εἶπε; ὡμολογοῦ ἐκεῖνο 

ὅπου ἤξειρες· δεῖχνο ἐκεῖνο ὅπου 

dὲν σε λαμβάνεις ἁμαρτολῶς εἶμαι, 

καὶ ἤξειρες τῷ ἐπτάισα εἰς τὸν υἱό-

ναν, καὶ ἐμπροσθέν τοῦ· δὲν τὸν τολ-

μῶ ν ἄναβλησίω, διότι εἶμαι τετυ-

φλεμοῦς ὁπό τὰς ἁμαρτίας· ἡμα-

τον εἰς τὸν υἱὸν, ὅτι εἶμαι ὤνος 

σου ἐφίλησεν ἐπισκέφθη σου, ὅτι ἡ 

ἐπισκέφης τὰς ἄνωμίς μου· δὲν εἴμαι 

πλέον ἄξιος νὰ ὁμοιοθάδη ὦς σου 

μοναχός μου γίνομαι ἀπόκληρος· 

τὸν ἐμπτωτὸν μου καταδικάζω ὁ 

λό-

γον μου κατορθίνα, μοναχός μου 

ἀποφασίζομαι· δὲν χρείαζομαι κρι-

τήν· δὲν χρείαζομαι κατήγορον, 

δὲν χρείαζομαι μάρτυρις, ἀπὸ 

μέσα μου μὲ ἐλέγχουν οἱ μάρτυρες· 

ἡ συνείδησις μου μὲ κατηγορεί, ἡ ἁ-

μαρτίας μου μὲ καταδικάζουν· ἡ 

πονείας, ἡ μοιχείας, οἱ φόνοι, ἡ ἀ-

δυσίας, ἡ πλεονεξίας καὶ παρανομί-


cias, ἡ ἁμαρτίας ὅπου ἐκεῖα νυμπτὸς 

καὶ ἡμέρας, μὲ ἐντοπισάτων· καὶ 

λοιπον δὲν εἴμαι ἄξιος νὰ ὁμοιοθά-

δη σου· διότι πώς νὰ δηνιώθη νὰ ἐ-

να τήν Ἐκκλησίαν, ὅπου τὴν ἀφης 

τοκοῦν καλαν; μὲ ποία मᾶτα νὰ 

ἰδώ τὴν φοβηράν καὶ ἁγίαν σου Θρά 

παῖζαν, ὅπου ἀπεξάνθηκα ἀν αὐ-

τήν· πώς νὰ ἀκούσω τὰ λόγια τῆς 

Γραφῆς σου, ὅπου εἶναι ἐφαρμο-

να τὰ ὁτία μου ἀπὸ αἰχμοὺς καὶ ἀ-

τυχοὺς λόγους; πώς νὰ ἀναβληθώ 

eis τὰ ἁγιὰ σου χορτά, ὅπου τὰ ἔ-

καταλαβήτας; πώς νὰ πίσω τὸ ἄ-

χοστάντα σου Μυστήρια, ὅπου τὰ χέ-

ρια μου εἶναι μεμολυσμένα ἀπὸ ἁμαρ-

τίας; πώς νὰ σέβης ὁ Χριστὸς εἰς τὸ
στόμα μου, οπότε ἤτον ἔτοιμον εἰς ζύγισεις, εἰς καταδοσείς, εἰς μωρολογίας, εἰς σημασίας, εἰς ἐπιστήμης, εἰς ἀσκησιμολογίας; δεν εἴμαι πλέον ἁξίος νὰ ὄνομασθώ γιὰ σου ὅπως εἶναι νὰ ὄνειρος, ὅπως εἶναι πατρὸς ἄγαθής μου, ὅπως ἄγαθής ἐστίς ἀκόμα καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ κόσμου, στερεύεται τῆς ἁγίατος τοῦ Θεοῦ· ὅπως ἄγαθής τοῦ κοιμίου τοῦ τὰς θελήματα, μοιαὶ τὸ καλὸν τῆς ψυχῆς τὸν ὅπως ὁρεῖται τὰς ἁμαρτίας, ἀποφεύγεται τὰς ἁμαρτίας ἐγὼ εἴμαι ὅ πτοσίς εἰς ὅλη ἐγὼ εἴμαι ὅπου ἐκκαταράμητα ἀγαθὰ καὶ ἔχεται ὧς ὅπου ἐμίση τὰς ἁμαρτίας, καὶ ἡμῖσυ τὰς ἁμαρτίας, καὶ λοιπὸν ἐμπέφτω μὲ ὅς φύσει εὐπλαγγίας καὶ μακροθυμίας, ὅπως εἴμαι.

Ταύτα ὡς ἤκουσον ὁ φιλάνθρωπος Πατὴρ καὶ Θεός, εἶπε πρὸς τοὺς δούλους τοῦ ποιοῦν δούλους; τοὺς ὑπηρετάτος τοῦ προτεσταμένον του, τοὺς πληροῦστοι τῆς θελήματος τοῦ ἐστε τοὺς εἶπεν; Ταύτας ὅπως ἔλεγε ότι εἶναι ἀνάξιος τὸν ἀγαθὸν μου, αὐτὴ ἡ ἐξενοτοῦν δορεάν σου τοῦ, ὅπως ταύταν ἐν τοῦ ἔστω τοῦ, ὅπως ἐντούτοις δούλους καταφέρει τὸν ἐστω τοῦ, διὰ δικαίως- τοῦς ὅπως μετανοεῖ ὅπως ἐμαχατοκρίτος τοῦν εἴς τὰς ἁμαρτίας τοῦ, διὰ ἀπολογήση τὸ πρῶτο τὸν ἀγαθόν εὐγάλατε τὴν πρώτην τοῦ φελεξίαν, καὶ ἐνδύσετε τὸν εὐγάλατε τὴν φελεξίαν, ὅπως ὑφαίνετε εἰς τὸ ἄγιον Βάπτισμον εὐγάλατε τὴν φελεξίαν, ὅπως ἐφαίνετε εἰς τὴν Ἐκκλησίαν φέρετε τὴν πρώτην τοῦ στολῆν, ὅπως τελευτάται ἐν Πνεύμα τῶν ἄγιον, καὶ ἐνδύσετε τὸν εἶναι γε
πάλιν δια να μετανοήσῃ καὶ να είπῃ·
δι πεί τι έσφαλε τὸν ἐδέχθη ὁ Πατήρ;
Καὶ ὁ μόνον τοσοῦτον, ἀλλὰ καὶ
eἰς τὴν ἀλήθιν προσταγὴν τῶν δού-
λων του ὁρίζει να φέρουν καὶ τὸ μο-
σχάριν τὸ θηρεμένον να το σφάξη
τὸν, καὶ εἶπεν· Εὐχάριστη τὸν μό-
σχον τὸν ιτευτὸν, ἰδονοῦ τὸν Υἱόν
tοῦ Θεοῦ ὃποιοῦ δὲν ἐδέχθη ἀμαρ-
τίας ζυγόν, ὃποιο εἶναι παραδοκιον καὶ ἐγεννήθη ἐκ Παρθένου τὸν μόσχον ὃ-
ποιο ἀκολουθεῖ τοὺς σύφοντας αὐ-
τὸν, ὃποιο δὲν άντιστεκεται με τὴν δύ
νειτ του, ἢ με τὸ κέρατο του, ὅποιο
αὐτοθελήσει σκῦπτει τὸ κεφάλι του
tρος τους θέλοντας να τὸν σφάξουν-
σφάξετε τὸν μόσχον, ὃποιο σφάζεται
θεληματικός, ὃποιο σφάζεται καὶ δὲν
νεκρώνεται, ὃποιο μοιράζεται καὶ ὁ
gιάζει ἑκείνους, ὃποιο τὸ μοιράζον-
σφάξετε τὸν μόσχον, ὃποιο τρέχεται
ἀπὸ τοὺς καθαροὺς καὶ ποτὲ δὲν δα
παντοτε σφάξετε αὐτὸν, ὃποιο καθα
ρίζει τοὺς σφάζοντας του, αὐτὸν ὁ
τοῦ εὐφραίνει τοὺς μετέχοντας αὐτὸν
αὐτὸν τοῦ σφάξετε, να φάγουν
καὶ να εὐφραίνομεν, ὅτι χαρᾶ γίνε
ται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπί ἐνι ἄμαρτολα
μετανοοῦντε να χαροῦμεν, ὅτι ἑν
τὸν μου φαβίνει να σωθή ὁ ἄν
θρωπος να ἀγαλλίασθομεν, ὅτι τοῦ
τοῦ μου ὁ υἱός νεκρός ἦτον ἀπὸ τὰς
ἀμαρτίας, καὶ τῶν ἀνέξησαν ἀπὸ
τὴν μετανοίαν του ἑαυτοῦ ὅτε εἶναι·
ἐσπερίστη ὅτι ἐγὼ εἶμι ὁ ἄν
θρωπος καὶ ἐγὼ ἄμαρτος, καὶ ἐγὼ
τῷ ἑν τοῖς χαροῦμεν, καὶ
ἐσφάξουμεν, ὅτι ὁ υἱός μου τοῦ
τοῦ χριστοῦ ἢτον καὶ ἐσφάξα τὸν
τὸν μου ἢτον καὶ ἐσφάξα τὸν
τῷ ἑν τοῖς χαροῦμεν, ἢτον καὶ χαροῦμεν· τῶν,
καὶ λέγει τοῦ· Τί εἶναι αὐτὸ, καὶ εἰς τοῦ ὁ δουλευτῆς του. Ὁ ἀδελφὸς σου ἠλθεῖ, καὶ ἐσφαξεν ὁ πατέρας σου τῷ μοσχῷ τὸ θηρεύμαν, ὅτι τὸν ἀπόλαυσαν ἵταντον. Ὁργίσθη λοιπὸν ὁ τραυμήτορος νῦν ὡς ἱκουε, καὶ δὲν ἠθέλησε νὰ ἐμβῇ μέσα. Τὸ μὲν πῶς ἔλεγεν ὁ μεγαλύτερος νῦς, εἶναι τῆς περισσότερης εὐσφαλγυνίας τοῦ Θεοῦ σημείου, καθὼς τὸ δέλετε ἀκούεται παρακάτω, ἢ δὲ ἐρώτησις τοῦ ἤτον τοιαύτη· Φωνὴν ἀκούσα μυστικά, ὅπου ἔχουσα εἰς τὰ ὀτία μου διότι ἀκούω τὸν προφῆτην Δανι ὁ, ὅπου λέγει. Τότε ἀνοίξουσιν εἰς τὸν θυσιαστήριον μόχους· ἀκούει τὸν καὶ ἄλλῳ ὁποῖο λέγει: Γεύσασθε καὶ ἰδεῖτε, ὅτι χριστὸς ὁ Κύριος· ἀκούει καὶ τὸν Ἀπόστολον Παύλου, ὃτι ὁρίζει. Τὸ Πάσχα ἢμῶν ὑπὲρ ἢμῶν ἐστίν Χριστός· ἤγουν, διὰ τὴν ἐνδυόμενα μαραθηρίαν ἐσφάγην ὁ Χριστός. Ἡ Ἐκκλησία πανηγυρίζεται, καὶ ἐγὼ δὲν εἶμαι αὐτός· ἄλλοι μοναχοῖς τὴν λαληρωμαίνοντο, καὶ ἐγὼ λέει· τί εἶναι αὐτὴ ἡ ἐπάθεσις; διὰ τοῦτο ὑγίεσθαι, καὶ δὲν ἠθέλησε νὰ ἐμβῇ μέσα. Ἀλλοίωνον! ὁ δίκαιος ὑγίεσθαι· ὁ δίκαιος ἐρθήνωσε; ὁ δίκαιος ὁποῖο ἐκπεμφθείη πάντως πρὸς σκαλομένους ἱδώνα τοῦ κόσμου. ἐπικαλεῖται ἀπὸ τὸν φθινόν; καὶ πῶς ὅριζε τὸν Ἀπόστολον Παύλον, ὃτι· Ἡ παράνομη αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τὸν Ἰησοῦν ὑπὲρ τῶν ἀδέλφων μου τῶν συγγενῶν μου τῶν κατὰ σάρκα, οὐκ γὰρ ἤγουν Ἰσορροποῦντες; ἤγουν ἐπαφεξάμονον τὸν Θεόν νὰ ἤπειλα εἰς θανάτου ἐκεῖνον ἡ ἡμέρας ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ σωθοῦν ἡ ἀδελφοὶ μου συγγε νεῖς κατὰ τὸ κωμό, ὅπου εἶναι οἱ 'Ιουδαίοι· Ὁχι διὰ νὰ δειξῆτο ὁ Ἡ.
άγατη. ὃ δὲ νῦς ἐπαρασπονεῖται λέγοντας. Ὑπὸ τούς χρόνους ἔχω, ὡσποδεύο, ὡς προέκυνα, ὡς ἄνειδσμος, πετρακία, φυσικά, γιατί διὰ τὸ οὐκ οὐκ, καὶ ἐλάχιστα διὰ τὴν ἁγάτην σου δὲν επαραβηκή τοῖς τὸ δηληματίας, νὰ πορνεύσω, νὰ φονεύσω, νὰ μοιχεύσω, νὰ κλέψω, νὰ σκουραντήσω, καὶ τάμιν δὲν ἔστω ἐκεῖνος τοῖς σου, καὶ τὸν ἐδέσθης; καὶ κἂν δὲν ἔγραψα τὸ προσάρμοσμα, κἂν δὲν ἐδὲξας σχῆμα ἑαυτὸν πρὸς αὐτὸν, ἀμή πάραντα τὸν ἐδέσθης, καὶ τὸν ἀφίλησις, καὶ τὸν ἐτίμησις, καὶ δοκιμάσω τοῖς ἔρωτας εἰς τὸ χέρι, καὶ ᾑποδήματα εἰς τὰ ποδάρια, καὶ ἔναρξες καὶ τὸν μόσχον τὸν εὐεστός καὶ εἰς τὴν χαρᾶν τοὺς ἐκάλεσας τοῖς πιστοῖς νὰ ἐφοράσω, ποὺς Ἀγγέλους ἐπαρασπονεῖται εἰς ὁρὸν, καὶ ἐκεῖνος τραπέζιον παράξενον εἰς τὸν ὄφον καὶ εἰς τὴν γῆν; Τὰ νὰ εἰπὼμεν πρὸς τὸ πέλαγος τῆς εὐσταθερίας έσται, καὶ αὐτὸ καὶ καλῶς καὶ καλῶς τὸ πλῆθος τῆς ἁγιωτάτης σου; δόξος λατείσαι, οὗ δέλλοντο ὁδονῶν τὰς ἁμαρτίας παραδέλεας ἢ τῇ Θεῷ ἔλεος καὶ ὀστευομένων ὑμῶν. ὁ δὲ εἶπεν εἰπώ: Δέκων, σύ πάντοτε μετ’ ἐμοὶ εἰς, καὶ πάντα τὰ ἐμα ἐκ τοῦ ἐφοράνθηνα δε καὶ χαρήναι έδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου ὀκτὸς νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέτρεψεν, ἀπολυόρος ἦν καὶ εὑρεθήκες ἤγον ἀφόντες εἶλεν ὁ μεγαλύτερος νῦς τῶν λόγων αὐτοὺς, ἀπηλογηθή τὸ παῖδρ διὰ τοὺς εἶπεν. Παράδοξα μου, ἔδω ὑλῶν ἐνα μετ’ ἐμένα εἶται, καὶ ὅλα τὰ ἱδία μου ἱδία σου εἶναι πρότον δὲ ἢ τὸν νὰ ἐφοράνθημεν καὶ νὰ χρωμεν, ὃτι ὁ ἀδελφός σου ἔτούτῳ νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέτρεψε, χαμένος ἤτοι καὶ ἐφόπλων ἤγον, λέγει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν δίκαιον. Ἐν οἷς ἐφοράμεν ἐμένα ἐν τοῖς τὸν Ἐφοράνθην τὸ πάτα μου δὲν ἔφεσας; σὺ δέπετε ὑμεῖς καὶ δοξάζεις τὸν οὐκομά μου ἐν τοῖς τὸν ἐφοράνθην ἀπὸ μένας, ἀνακτήτορος δὲ ἦλθες καταδικασμένος καὶ ἐντροποποιήμενος τὸ προσάρμοσμα εἰς τὴν γῆν; τὰ μέτα του ἐγέμισαν δάκρυα μὲ τάπεινην φωνὴν ἐφοράμενον, Πάτηρ, ἐσφαλας εἰς τὸν σωματόν καὶ ἐνσύνεσις σου, καὶ δὲν εἶμαι πλέον ἐμφύτευμαν, ὑμῶν σου τί εἴχα νὰ καμᾶς ἀκούσας συν τὰ ἐς τὰ λόγια, ἡμῶν πόνο νὰ μὴ δεχόμενον τὸν τί καὶ ἡμῶν πόνο νὰ διάμετα τὸν ἀδελφόν σου; ἡμᾶς δὲν καὶ συν μοναχός σου, ὅπως ἐμφίλεταις δὲν ἡμῶν νὸν ἡμῶν ὡς πλανήτως ὁποῖο εἶμαι νὰ μὴ δεχόμενον τὸν ἀμαρτωλόν δὲν ἡμῶν νὰ μὴ λυπηθοῦμεν τὰ ἐργα τὸν χειρός μου, τὸν ἀνθρώπον, τὸ πλάσμα μου, ἐκεῖ δὲν ἀμαρτωλός ἦμαι, ἂλλ’ οὖν ὑπὸ μου ὑμῶν ὑμᾶς οὕτως ὁλῶν ἐνα μετ’ ἐμένα εἶται, τὰ οἰκοτές μου ἱδίας σου εἶναι ὁ συγγένιος ἱδίας σου εἶναι, τὸ στερεόπια ἱδίων σου εἶναι, ὁ ἡλικὸς δὲ ἐσυνα ἔτεντες οὐ καὶ σελήνη διὰ ἐσυνα λάμπον τὸ στερεόπια ἱδίων σου εἶναι, ἠ ἡλικὸς δὲ ἐσυνα ἔγενεν οὐ καὶ σελήνη διὰ ἐσυνα λάμπον τὸ στερεόπια ἱδίων σου εἶναι, ἠ ἡλικὸς δὲ ἐσυνα ἔγενεν.
δυναμικών, τώρα δεν δύναμαι να κά μια τάς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ μήν εἰπῆς τοιούτον λόγον· ἄκουσον τί λέγει ὁ σοφὸς Σειρᾶς. Ὅμως; προσθῆκε μικρὰ, καὶ περὶ τῶν προ τών σου διήρητην ἦγουν ἔφαρξες; πλέον μήν ἁμαρτής, ἀμή παρακά τε τῶν θεῶν καὶ διὰ τὰ προτήτερα σου πταίσματα· μή λέγῃς ὦ ἡγή σας, μή προφασίζεσαι εἰς τὰς ἁμαρτίας σου ἐγὼ νά σε ἀποδέξασθαι, ὅτι περισσότερον δύναται ὁ γέρων νά φιλάξῃ τοῦ Χριστοῦ τάς ἐντο λάς, παρὰ ὁ νέος. Ὁρίζει ὁ Κύριος εἰς τὸ ἄγων Εὐσεβείας. Μακάριοι οἱ πατέροι τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἔστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἡ γονιν, καλότυχοι εἶναι άκείνιοι, ὅτι εἶναι ταπεινοὶ κατὰ τὴν ψυχήν, ὅτι αὐτῶν εἶναι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν· ἐπε γε λοιπὸν πάντα εἶναι ταπ εινότερος ὁ ἄνθρωπος, εἰς τὴν νε ότητα, εἰς τὸ γῆρας; πάντως εἰ πεῖν θέλεις, ὅτι εἰς τὸ γήρας αὐτοῦ ἱπταμένον νά σωθῆ ὁ γέρων καὶ πάλιν ὀρίζει παρακάτω. Μακάριοι οἱ πενθούντες, ὅτι αὐτοὶ παρακαλή σικόταιν. ἦγουν καλότυχοι εἶναι ἁ κείνοι, ὅτι εἰς τὸ δικαῖον, ὅτι αὐτοὶ τέ λους παραγιγορηθή τό λοιπὸν εἰπε μὲ, ὁ ἄνθρωπος· πάντως εἶναι εἰκόλο τερος νά κλαῖσθαι διὰ τὰς ἁμαρτίας του, ὁ νέος, ἡ γήρας; πάντως τὸ ὑμολογοῦμεν ὅτι ὁ γέρων εἶναι ἐτοι μότερος εἰς δάκρυας καὶ πάλιν· Μα κάριοι οἱ προείς, ὅτι αὐτοὶ κληρονο μίσουσι τὴν γῆν· ἦγουν καλότυχοι εἶναι οἱ πατέροι καὶ ἀδερφοί, ὅτι αὐτοὶ τέ λους κληρονομήσουσι τὴν γῆν πάντως εἰπεν θελεῖς, ὅτι ὁ μὲν νέος εἶναι ἢγομος εἰς ὁργήν, ὁ δὲ γέρων εἶναι ἀχαμνότερος, διότι εἰς τὴν νεό
της καὶ ἡ ὀρέξεις τοῦ κωφιοῦ ἀνάπτει, καὶ ἡ φιλογυρικὰ περιστοιχεῖ, καὶ ἡ γαστρομαγνητικὰ, καὶ ἡ ἔχομαι, καὶ ἡ ἀδικεῖ όλα εἰς τὴν νέοτητα αὐξάνου τοίς καὶ ὅσον δύο τινὲς νὰ παλεύσουν, εὖν ὁ ἐναῖς ἀκομηνήσε, ὁ ἄλλος γίνεται δυνατόν ἐργαζόμενος, ἔστι ἐναὶ καὶ εἰς τὴν ἡφισκήν, καὶ εἰς τὸ σῶμα, ὁ τῶν ἀκομηνήσε τὸ κωφι, δυνάμενη τε ἡ ἡφίσκη. Ἐναὶ δεόντως ἡ ἡφίσκη τοῦ γηραιοῦ ἀνθρώπου, εἰκόνα δαχ- κρυλεῖ, καὶ εἰνόμενο ὁμήραν κατὰ Ἰηνοῦν διὸ τὰ δάχτυλα εἶναι καὶ ρυ- σικά, ὅσον αὐτὰ ὅπου βγάζομεν εἰς τοὺς ἐνχείριμα ἐναι, ὑπερφανερωτε- ἱκά ὅσον νὰ ὑποχρεώσου καίναι, ἵνα ἱπταίει διὰ τὰς ἁμαρτίας τοῦ ἐμπρο- στά εἰς ἀνθρώπους εἶναι καὶ διαμο- νικά, ὅσον ὅτι βλέπει τινὰς καμε- μίνας γυναικικὰ ὅπου ἄγατα, καὶ παρατονίζεται, καὶ ἱπταίει εἶναι ἀπὸ πολυ- νοσίας δάχτυλα ὅτινες μεθυσθή ἀνθρώ- πος, καὶ θολώνται τὰ μάτια του ἀπὸ τὰ δάχτυλα εἶναι καὶ δάχτυλα ἀπὸ φόδον ἀνθρώπου, ὅσον ὅτινες δαχτυλίζεται καὶ παρακαλεῖ νὰ μὴ σὲ φονεύσουσο, ἡ ἄλλο κακὸν νὰ μὴ σου κάμουν εἶναι καὶ ἀπὸ τῶν τοῦ κε- φάλου δάχτυλα, ὅταν κρυφτῇ τὸ κε- φαλὶ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ δαχτυλίζεται τὰ μάτια σου εἶναι δάχτυλα καὶ ἀπὸ φόδον Θεοῦ, καὶ ἐνθάμενον τῆς κο- λόσσες εἰς τὰ τοιοῦτα δάχτυλα ἐὰν πολυκαμιοῦσε ἡ ἀνθρώπος, εἰκόνα σώσεται.

Καὶ ἐὰν τὰς καὶ ὑνώμεθα ὅλου νὰ καλάσαμεν διὰ τὰς ἀμαρτίας, ἀλλὰ δὲν ἄθλομεν ὅλου μας τὸ γνωρίζο- μεν, ὅτι εἰκόναν εἶναι νὰ καταστεί μὲ τὰ δάχτυλα, διότι μήτος εἶναι μα- κρὸν ἀπὸ ἡμᾶς, ἡ μήτος πολεμοῦ- μεν μὲ ἐγώας νὰ τὰ ἀποτείχωμεν; μήτος στρατεύσαμεν ὅλιγον ἡ πολ- λάς ἡμερῶν δράμον νὰ τὰ κερδήσω- μεν; ὁ Κύριος μονοχος τοῦ ὀδίζει. Ἡ βασιλεία τῶν συναντών ἐντὸς ἡμῶν ἐστιν ἡφισκήν, τὸ ἡθικὸ τὸ ἀγιον ὅτον προφετεύει τὰ δάχτυλα, μέ- σα μας εἶναι διότι εὐθύλον τὸ πόντος εἶναι νὰ σωθῆσου καὶ ἡμεῖς μὲ τὰ δάχτυλα. Πόσοι ἑκάσθησαν ὁτ' αὐτὰ τὰ δάχτυλα. Πόσοι ἑκάσθησαν ἀπὸ πασχόν διὰ τὴν μετανάστευ τοῦ ἡθικᾶς τοῦ Νιππύττα τὸν ἀμαρτιολότο- ροι ἀνθρώπων παρά τοὺς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου ὅλου, καὶ ὃς ὁ Θεός ἧθελε γνωρίζει νὰ τοὺς κατασταθῆ ἀλλὰ διὰ νὰ ὑπάγῃ ὁ Προφήτης Ἰσαὰς, νὰ τοὺς εἰπῇ νὰ μεταναστεύσουν ἀπὸ τὰ κακά τους, ἡμεταναστεύσουν, καὶ δὲν ἔ- ταθαι τὸν ἐκάστος κακόν. Ὁ Ἐκεῖς ὁ Ἠμερίος ἢ τὸ Ἔκεῖνον ἀπὸ τὰ δάχτυλα ἄπονθες ἐκβάλεται ἑκάστε- ρον χρύσως εἰς τὴν ἐκεῖνον ὁ Δαυίδ ὁ Ἐκεῖς ἒκοψε καὶ ἔ- ρονες, καὶ διὰ νὰ μεταναστεύῃ ἐ- γενεῖ Προφήτης ὁ Μακανόπος ὁ βα- σιλεὺς ὁ ὑπὸ τοῦ Ἐκεῖσον, ἀπ' αὐτὰ τὰ δάχτυλα ἔσοδῇ; εἶναι αὐτὸς ἐσώδη διὰ τὴν μετανάστευ τοῦ, το λοιπὸν λέ- γεις, ἐπορεύεσθαι, ἐμοίχευσαι, ἐκατα- δωκα, ἐκενδοματητηρίσθησα, ἐκενμορ- κησα, ἑκατέρας, ἐλεῖς ταῖς ἁμαρτί- ας ταῖς ἔχεια, καὶ τάτα δὲν δύνα- μαι νὰ σώθω; εἶναι ὁ Μακανόπος ἐ- σοδῇ, τολμῆτε εἰπτεῖν, ὅτι ὁ διάβολος ἔχει μεταναστὴ ἑσών, καθὼς τὸ ὅριζει καὶ ὁ ἄγιος Ἀγαστής ὁ Συ- ναίτης, ὁ ὁποῖος Ἁμαρτίας ἐδοιά- λευσεν περιηγήτ' ὅλοι τὸν χρόνους, καὶ ἐ- προσκύνητα πολλά ἑιδολα νυστάκει καὶ ἦ- μερας τὰ δαμασκικά ἐργά ἔσωμε, τὰ παιδιὰ τοῦ ἐσώμεθε διὰ τα ἑιδολα- ἀλλὰ καὶ οἱ ἀνθρώποι ὅλοι ἐπιτύχον φη- βον τοὺς ἐπισχυνοῦσαι τά ἑιδολα-
άρα γε τόσας μυστικοίς ψυχαίς νά ἐσωλοῦθησθαν ἀπό τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ ἄρτοτοι; ἀλλὰ πάλιν μὲ τόσας ἀριθμίαις ἐσπόυθη τοῖς Οἱ Χαλδαίοι ἐκώστασαν τὰ Περσαία, καὶ ἐπιθύμητον τον ἀχίμαλον Λοιπὸν ὑπήγαγον τοῦ εἰς βασιλέα τοὺς Περσάους, καὶ αὐτὸς ἠρώσεται νὰ τὸν βάλον ἐς ἔναν χάλκιαν μεγάλον, ὅπως ἢτον εἰς σχῆμα βωδίου, καὶ νὰ τὸν σφαίρας μεσα δυνατὰ νὰ μὴ φύγῃ ἐς ὅπου νὰ ἢτο πότε νὰ τὸν φονεύσων ὁ δὲ Μανασσής ἐπαργκάλαισε τὸν Θεὸν ἀπὸ μέσα τοῦ βοσκάλωσιν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτότισα τὸν ὁ Ἰσραήλ, καὶ ἐκεῖθεν Ἀγγέιλους, καὶ ἐσχόμενα τὸ βοσκάλωσα ἐκεῖνο, καὶ αὐτὸν ὑπήργαν τὸν ἀδόλου οὐχὶ τὴν Ἐπισκοπῆν, καὶ ἐκεῖ εὐμετανόησε, καὶ ἐδάκρυσεν εἰς τὰς ἅμαρτίας του, καὶ οὕτως ἐσώθη. Εἰπε µὲ γοῦν, ὃ ἀνάρασε εὐμετανόησα, τὸ καλὸν ἔγαι τὸν Ἀγαθοκλῆς, καὶ τὸν ὑπήργαν τὸν Ἰσραήλ, καὶ ὑστερα εὐμετανόησα ὅπου ἀπὸ τὸν ἐτέκνον ἐπομενούς ἐς τὴν ἡμέραν, καὶ ἀκούστος εἰς τὰς ἅμαρτίας του, καὶ οὕτως ἐσώθη. Εἰπε µὲ γοῦν, ὃ ἀνάρασε εὐμετανόησα, τὸ καλὸν ἔγαι τὸν Ἀγαθοκλῆς, καὶ τὸν ὑπήργαν τὸν Ἰσραήλ, καὶ ὑστερα εὐμετανόησα ὅπου ἀπὸ τὸν ἐτέκνον ἐπομενούς ἐς τὴν ἡμέραν καὶ οὕτως ἐσώθη. Ἐπεί τούτο τὸ Ἀγαθοκλῆς, καὶ ἐδάκρυσεν εἰς τὰς ἅμαρτίας του, καὶ οὕτως ἐσώθη. Εἰπε µὲ γοῦν, ὃ ἀνάρασε εὐμετανόησα, τὸ καλὸν ἔγαι τὸν Ἀγαθοκλῆς, καὶ τὸν ὑπήργαν τὸν Ἰσραήλ, καὶ ὑστερα εὐμετανόησα ὅπου ἀπὸ τὸν ἐτέκνον ἐπομενούς ἐς τὴν ἡμέραν, καὶ οὕτως ἐσώθη. Εἰπε µὲ γοῦν, ὃ ἀνάρασε εὐμετανόησα, τὸ καλὸν ἔγαι τὸν Ἀγαθοκλῆς, καὶ τὸν ὑπήργαν τὸν Ἰσραήλ, καὶ ὑστερα εὐμετανόησα ὅπου ἀπὸ τὸν ἐτέκνον ἐπομενούς ἐς τὴν ἡμέραν, καὶ οὕτως ἐσώθη. Εἰπε µὲ γοῦν, ὃ ἀνάρασε εὐμετανόησα, τὸ καλὸν ἔγαι τὸν Ἀγαθοκλῆς, καὶ τὸν ὑπήργαν τὸν Ἰσραήλ, καὶ ὑστερα εὐμετανόησα ὅπου ἀπὸ τὸν ἐτέκνον ἐπομενούς ἐς τὴν ἡμέραν, καὶ οὕτως ἐσώθη.
λαίς. Μετά δὲ χρόνων ἰκανών ἠγώνισεν ὁ Ἁγιός 'Ἰωάννης εἰς ἐκείνον τὸ κάστρον, δέλουντάς να ἴδῃ τὸν νέον ἐκείνον. ὑπήγα λουτών εἰς τὸν Ἐπίσκοπον, καὶ λέγει τὸν Ἐπίσκοποτι. δός μοι τὴν παρακάταθήνε μεταφθανήν ὀποῦ σὲ ἐδώκας ἐνδροςθῆνεν τὸν Θεοῦ. 'Ὁ δὲ Ἐπίσκοπος νοµίζοντας, ὃτι διὰ βίον τὸν λέγει ἔθαμβαζε. Δέλευεν τὸν Ἁγιός. Τὸν νέον ὅπου σὲ παρέδοονα νὰ τὸν καίης Χριστιανόν, ἔκεινον σὲ ἠλπο. Τότε ὡς ἦρασεν ὁ Ἐπίσκοπος ανεπτάναξε μεγάλος καὶ λέγει μετὰ δικρώνων 'Ὁ νέος ἐκείνος ὑπήθανεν, άγνω τὸν Θεοῦ. Δέλευεν τὸν Ἁγιός. Τὸ δάκταν τον 'Ὁ Ἐπίσκοπος ἀπεκρίθη: 'Ψυχικὸν δάκταν ἀ- πέθανεν, ὃ πιθήκε παρὰ κακῶς και ἀτυ- χος ἐκαταστάθηκε καὶ εἶναι τόρα ὡς εἰς τὸν βουνόν κλέπτης φανεροῦς μὲ ἀλλούς ἀνυμοὺς νέους: λέγει τὸν ὁ Ἁ- γιός. 'Ιδε καὶ τον χιονοτονόντα καὶ ἐπιτη- σθήτην ὅπου ἔρησα εἰς τὸ πρόβατόν μου καλα εἶναι νὰ χαβής ἢ ψυχή ἀπὸ τὴν ἰδικὴν σου ἀφορμήν, 'Ἐπίσκοπο: αἰτή γήγερας πρέτετε μὲ ἐνα ἀλογον, καὶ δὲ ἐλθεὶ και κοίνες ὡς παρέξω νὰ μὲ δεξίη τὴν στράτων του ἓθιν- νου. 'Εκαθαλάξευσε γοῦν ὁ Ἁγιός, καὶ ὑπήγα ἕως τὸν τάπον ὅπου ἦτον ή φώλαξ εἰς τῶν κλειστῶν καὶ παρευ- νής ἐπιτάσσον τοι ἐν θλέπτη νὰ τὸν φονεύσουν. Δέλευεν τοὺς ὁ Ἁγιός. 'Παράκαλω σας σύρτε με εἰς τὸν κρετόν σας ἐντηθή νὰ πάνηγυρο, καὶ ὅτι τὸν εἴδον ἀπὸ μακρὸ- θεν νὸς ἐκείνος ἔχοντας ξεγειμνα- μένων τὸ σπάθι, ἄραξε νὰ φεύγη ὁ δὲ ὁ Ἁγιός ὅτι εἴδον ὡς φεύγει ἐξορί- με καὶ αὐτὸς πέζος καταπότη τοῦ, κλαίοντας καὶ λέγοντας φεύγεις, τε- γνον μου, ἀπὸ τὸν πατέρα σου; τι μὲ βάσεις εἰς κάτως; λυπήσου με- τὸν ἔξων τὸν γημον, τὸν πτωχόν- στασός καὶ μὴ φοβάσασι ἔχεις πάλιν ἑλπίδα σωτήριας: ἐγὼ νὰ ἄπωρκαθη διὰ ταῖς ἄτυχίας σου, μὴ φοβάσασι, τέκνον μου τίποτε, ὁ Χριστός μὲ ἀπεσταλεῖ νὰ συγκωμήσῃ τὸ πται- σμον σου; ἐγὼ πέρον ταῖς ἄμαρτί- ας σου; ἐγὼ ἀναδέχομαι ταῖς ἄτυ- χιας σου. εἰς τὸν λαμμὸν μου νὰ ἤ- ναυ τὸ αἷμα ὅπου ἔχως εἰς τὴν ψυχήν μου νὰ ἄνω τὸ φροτόν τῶν ἄμαρτιῶν σου μόνον ἔλα μετάνοια- σαν, καὶ ἄρα τὴν ἐρυγώσαν. Τοῦτο ὡς ἦρασεν ὁ νέος ἐκείνος, σοφός ὁ ἔτος, καὶ ὅμως ἐκείνης: καὶ παρευ- νής ἐξουπεῖ τὸ σπάθι, καὶ με- τὰ δικρών ἐδόθης. Δεμπήσου με, δοῦλε τοῦ Θεοῦ, καὶ συγκρόσον με: ἀρες μὲ νὰ μὴ σε ἱδο εἰς τὸ πρό- σοπον, ὁτι ἐντρέπομαι τὸ τολαίτω- ρος καὶ ἀρα γε νὰ ἔχω ἔρωτα ταῖς μέ τόσους φόνους καὶ ἄτυχίας; λέγει τοῦ ὁ Ἁγιός. Ναϊ, τέκνον μου, μόνον ἔλα νὰ υπάγουμε εἰς τα υπόσω καὶ μὴ ἀποκαλούν αὐτός εἰς τὴν σαρδιν ὑπὸ διαβόλο. Τότε ἐ- πήρε τὸν ὁ Ἁγιός, καὶ ὑπήγα τὸν πάλιν εἰς τὸν Ἐπίσκοπον, καὶ ἀπὸ τότε ἐμπανάθηκε καὶ ἐκαθή καὶ σι ὑμὸν αὐτός, ἀλλα καὶ οἱ συντροφοί του, ὁτι εἴδον ὅτι αὐτός ὁ πρώτος τους ἐμπανάθηκε, ἐμπανάθηκαν καὶ ἐκαθή, καὶ ἐπέρασαν τὴν ἐπίλυσιν τους ἐνεία ἐν ἐμπανάθειαν. 'Ἀνοίη- τε, εὐλογημένοι Χριστιανοί, ἐπόσον εὐκολον πράγμα εἶναι ἡ μετάνοια; διὰ τοῦτο πάλιν ἀξούσατε καὶ ἄλλην μὴν διήγησαι, ὅπος γράφει ὁ Ἁγιός.
ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ

λέως, παρευθύς ἐμετανόησε καὶ ἐσκρωπήσω ὁσῶν ἔλαυ, καὶ ὑπήρχεν μὲ τὸ παλληκάριον εἰς τὸν βασιλέα καὶ ὁ βασίλεις τὸν ἐδέχθη μετὰ πάσης περιμαρίας, καὶ ἐθυμήθη νὰ τὸν τύμησῃ. Δὴν ἐπέφεραν πολλαὶ ἡμέραις καὶ ἄσθεννεσθεν οἱ ἀρχιληπτής ἡκείνης μεγάλην ἀσθένειαν τὸν ἐπέροις λοιπὸν οἱ βασιλικοὶ ἀνθρώποι ἀσθενεμένον, καὶ τὸν ἐπήγαγεν εἰς τὸ ξενοδοχεῖον τοῦ ἀγίου Σαμψίκος, νὰ ἑστρεφήτων ἐκεῖ, ἔως ὅτου νὰ ἑρεμηθῆ. Εἰς δὲ τὰς ἡμέρας τῆς ἀσθενείας του, μῖναν ἐσπέραν ἐπεὶ πολὺ κρασί, καὶ ἐγούρηκε ἐξ οὐ τοῦ νόσου του, καὶ πρὸς τὸ μεσονύκτιον ἦλθεν εἰς τὸν ἑαυτὸν του, καὶ ὡς εἶδε τὸ λόγον του, ὃτι ἐβάρυνε τέλειος καὶ ἠνημέρη εἰς θάνατον, ἐνθυμήθη τῆς ἀμαρτίας του, καὶ μετὰ δακρύων ἐπαρακάλει τὸν Θεὸν κλαίοντας καὶ λέγοντας: Ὑδὲ καὶ Κύριε τοῦ ἐλέους, τίποτε μέγα δὲν ἤταν ὅπως ἔσενα, ἀλλ' ὅσα ἔχασες εἰς τὸν δυνατὸν μου λήστην εἰς τὸν σταυρὸν σου, τόσα γυμναὶ νὰ δώσης καὶ εἰς ἔμενα· ἐκείνος ἦτον ἀρχιληπτής, καὶ ἐγὼ ὁ μοίος· ὡσὶν ἐμετανόησεν ἐκεῖνος καὶ ἐπέτεθη ἐνθυμήσου με, Κύριε, εἰς τὴν βασιλείαν σου, καὶ πάροικο τὸν ἔσωσες, ἐστι μετανοοῦ καὶ ἐγὼ διὰ τὰς ἀμαρτίας μου καὶ λέγων: Ἐνθυμήσου καὶ ἐμένα, Κύριε, καὶ συμπάθησε με καὶ ὅσαν ἐκείνον ὅποι ἐδούλευσαν εἰς τὴν ἐνδεκατὴν ὀρθόν, εἰς τὸ ἀπεδωκὲς ἵτα μετ' ἐκείνους ὅποι ἐδούλευσαν εἰς τὴν σοτην ὀρθον ἔτσι δέομαι καὶ ἐγὼ· λυπῆσο με καὶ δῶς μου συγκατάθηκα τῶν ἀμαρτιῶν μου· δέξιον ἐνακτήτα τά δάκρυμα ὅποι κρύνω εἰς τὴν στροφὴν μου· ἀλλ' ἐδὲν ἔχω περισσότερον νὰ σὲ δώσω· ἐφθασέν
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

ι ορα του θανάτου μου· το τέλος ἤγιστε και λοιπόν δὲν δύναμαι ἄλλο περισσότερον να κάμω, ἀμή ὅσον ἔδεξεν ψωφίστας τοῦ Πέτρου του Ἀποστόλου τὴν μετάνοιαν, ἔστι δέξει καὶ τὴν ἰδιαίην μου, καὶ ἔλεγμα με κατά τὸ πολὺ ἐδέλεσον. Τάσις ἔλεγεν ὁ ἀρχιστράτης μετὰ δοξών, καὶ μὲ τὸ μονηθήλιον του ἐσφόργυσε τὰ μάτια του.

Κατὰ δὲ τὴν ὅρων ἐκείνην, ὁ ἀρχιστράτης τοῦ ἐξυποχείου ἐκείνου καμιόμενος εἰς τὸ σπίτι του, ὥς εὐσεβῆς καὶ καθόρος ὡσοῦ ᾤτον, εἶνεν εἰς τὸν ὕπνον του ὅσον νὰ ἤλθον παντοῦ καταμαυσάντων ἀριστίδες μὲ ὁ-πειρα χαρών, καὶ ἐπηρεάσθη τὸ κοσμοθεῖο τοῦ ἀρχιστράτου ἐκείνουν ἠλθον δὲ καὶ δύο Ἀγγελοὶ φωτεινοί· ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, καὶ ὁ φύλας τῆς φύλες του, καὶ ἔφεδραν ἐνα ἐγγύς καὶ εἰς μὲν διάμοινοι ἐκεῖ- νοι ἐγέμισαν τὸ ἐνα μέρος του ζωής ὅλον χαρτία γεμάτα ἀμοιτίας καὶ ἀτυχίας, οἱ δὲ "Ἀγγελοῦ, ἐπειδή δὲν ἔδωκε κοινάν καλὸν νὰ βάλων, ἐστέλνον ἱστομένου. Δέγει ὡς αὐτὲς ἐκείνους." Ἀρά γε δὲν τὰ ἐνθίσμα καὶ ἱμιεῖς τίποτε καλὸν εἰς αὐ- τοῦν ἀποδόθης ὁ ἄλλος "Ἀγγελός." Καὶ τί καλὸν νὰ ἐνθίσμα; ἀκόμη δὲ καὶ ἱμερὰς δὲν ἔχει ἀφόρτης ἄριστος τὴν καλὴν τῆς τέχνης τοῦν νὰ μετανοήῃ νὰ κάμῃ καὶ καλὸν; ἀμή ὅσον ἐδούμεν, μὴ νὰ ἐνθίσμα τίποτε. "Εὐ- τοι εἶτε, καὶ ἀρχιστράτης νὰ γυνείη τὴν στήριξιν του, καὶ γυνείηταις, ἔσμε τὸ μονὴθήλιον, ὅπως ἐσφόργυσε τὰ μά- τια του· καὶ λέγει πρὸς τὸν ἄλλον "Ἀγγελόν." Τίποτε δὲν ἔμα, μίνον ἐτούτο- πληρῶς δὲ τὸ βάλομεν, καὶ ἔ- στω ἐκείνη ἐφιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ νὰ

νικάσῃ. Ἐβαλὼν το λοιπὸν καὶ πα- ρεβεῖς ἐξάρισεν περισσότερον ἐκεῖνο- τὸ μέρος. Τότε οἱ "Ἀγγελοὶ χαροῦ- μενοι ἔφαγεννε μεγαλόφωνον· Ἐνθά- μεν ἐκείνη ἐμφανίστηκε ϕυλάς του Θεοῦ· φύ- λας τοῦ διάμοινος καὶ διασκορπισθήτε- καὶ πάραντα ἐκείνης τοῦ διάμοινος ἐφῆγαν ἐν- τρυπασμένοι, οἱ δὲ "Ἀγγελοὶ ἐπῄραν εἰς την ψυχήν του ἀρχιστράτου. Τάσις δὲ εἶδον ὁ ἀρχιστράτης ἐκείνος, ἐξυ- νεῖτο καὶ παρεβεῖς ἐδόξας νὰ ἤλθ- τον ἀρχιστράτηςν· καὶ ὅσον ἐδόξας, ἦρα τον ἀπολυμένων, ὅπως ἐδόθη εἰς τὸ χέρι του τὸ βοημένον μονὴ- λον ἔψης καὶ τοῦ ἄλλου ἀσθε- νιμένους ὅπου ἐκείνον κοντά του, καὶ τοῦ εἶπάν ὅτι πᾶς ὄλον· οἱ δὲ εἰς τὸν βασιλέα Μωυσήμαν, λέ- γοντας του· Ίκαστε, πολυγομο- μένες βασιλεῖς, ὅτι ἐσώθη ληστής εἰς τὴν καλὴν τῆς σταυρώσεως του Χριστοῦ ἤδω καὶ τῶν ἐσῶθη ἄλ- λος ικάστης εἰς τὰς ἡμέρας τῆς βα- σιλείας διὰ διότι καὶ εὐχαρι- στούμεν τον ψυχὴν τον βυθισμόν τοῦν Θεοῦ· οὗτος ὁ βασιλεὺς ἔρχεται τον την ἀρχιστράτης δὴ ἐνθίσμα· ὁ ἄρα δὲν τοῦ ἀρχιστράτης καὶ ἐξυνεῖτο εἰς τὸν βασιλέα πῶς εἶδόν εἰς τὸν ὕπνον του, καὶ πῶς ἐξάρισεν ὁ ἀρχιστράτης καὶ πῶς ἐξυνεῖτον οἱ ἄλλοι ἀσθε- νιμένοιν ὅτι ἔκλαις ὄλονες. Τότε ἔσωθεν οἱ βασιλείς μὲ πολλὴν μιμὴν καὶ δοξοφόρων τὸν λει- φανον τὸν ἀρχιστράτον.

"Εστι γραφούσε τα βιβλία τῆς 'Εσορθασίας μας, εὐλογημένοι Χρι- στιανοί, διὰ τὴν μετάνοιαν· διὰ τοῦ- το καὶ ἱμεῖς ἐν μετανοήσωμεν, ἓς