ἐγγινομένα πάθη μὴ σβεννύντες ἀλλὰ τῆ εκλύσει τοῦ βίου τοῦ καθ ΄ εαυτοὺς πολλὰ γίνεσθαι συγχωροῦν τες ἐμπυρίζουσιν ἀμπελῶνα ἀλλὰ καὶ ὁ διὰ τῆς ἡδίας πλεονεξίας πολλοὺς εἰς τὴν τῶν ἀλ λοτρίων ἐπιθυμίαν προκαλούμενος ἐμπυρί ζει τὸν ἀμπελῶνα συνάπτει γαρ τό καὶ ἡ ἀρπα γὴ τοῦ πτωχοῦ ἐν τοῖς οἴκοις ὑμῶν ὥστε καὶ ἄ δικον κτῆσιν και ἀπὸ ἀρπαγῆς καὶ βίας συλλέγοντες αἰτίαν τοῦ ἐμπρησμοῦ τῶ ἀμπελῶνι παρέχουσιν ἐκ τοῦ πονηροῦ ὑποδείγματος τοῦ κατὰ τοὺς προ εστῶτας καὶ τοῦ λαοῦ παντὸς εἰς τὴν κατ΄ἀλλή λων πλεονεξίαν παιδοτριβομένου πρεσβύ τεροι οὖν καὶ ἄρχοντες οἱ μὴ διὰ τῆς ὑγιαινοῦσης διδασκαλίας καὶ τῶν κατὰ τὀν ἴδιον βίον ἀγαθῶν ὑποδειγμάτων τὸν ἀμπελῶνα γεωργοῦντες ταῦτα ἐγκληθησόμεθα εὐλόγως δὲ καὶ ἀκουσόμεθά το καὶ ἡ ἀρπαγὴ τοῦ πτωχοῦ ἐν τοῖς οἴκοις ὑμῶν ἐὰν τὰ εἰς λόγον τῆς ἀναπαύσεως τῶν πενήτων διδόμενα ἐν τοῖς οἴκοις ἔχωμεν ἀποστεροῦντες τοὺς ἐνδεεῖς τι υμεις αδικειτε τον λαο μου και το προσωπον των πτωχων καταισχυνετε εθος τοις αδικουσι και αποστερουσιν επειδαν εγκαλωνται παρα των ηδικημενων υβρεσι και λοι δοριαις καταισχυνειν αυτους εξευτελιζοντες και πληγας απειλουντες και ως φιλοπραγμονας δια βαλλλοντες ου μονον ουν φησιν αδικειτε τον πενητα ευδιαρπαστον οντα και ευεπιβουλευτον δια την ερημιαν αλλα και καταισχυνετε τα προσωπα των πτωχων την υμιν προσηκουσαν εκ της α δικιας αισχυνην ταυτην εκ της τυραννιδος υμων

τοις πτωχοις περιτρεπετε μαρτυρας αναπειθον τες συνηγορους μισθουμενοι τους δικαζοντας παραπειθοντες εως αν προς τη λοιπη αδικια και την εκ της συκοφαντιας αισχυνην τοις πενησι περιστησετε γινεται δε και αλλως ημετερον το εγκλημα οταν εν τοις ομοιοις πταισμασι των μεν πενητων σφοδρως καθαπτωμεθα δημοσιευον τες μεν αυτων τα πταισματα και μηδενος ονειδους φειδομενοι ενεπιδεικνυμενοι μεν τον του θυ ζηλον τοις πενησι και εκ τουτου τα προσωπα αυτων καταισχυνοντες επει δε εισι τινες πτωχοι μακαριζομενοι οι δια την θεοσεβειαν παντων καταφρονησαντες και επ ελπιδι του κατά θεον πλουτου της κοσμικης περιουσιας υπεριδον τες οι κακως προεστωτες του λαου αντι του μακαριζειν τους ουτω πτωχευοντας διαβαλλον τες και εξουθενουντες και την επαινετην αυτων ταπεινοφροσυνην εξευτελιζοντες εικοτως εγκαλουνται μαλιστα εάν πρεσβυτεροι ωσιν η αρ χοντες ως τα προσωπα των αγιων πτωχων καται σχυνοντες οποιος ην πτωχος ιωαννης μη οικον εχων μη οικετην μη βουν αροτηρα μη γηδιον μη κλινην μη τραπεζαν μη αρτον οποιος ηλιας οποιος των αγιων εκαστος οι περιηλθον εν μηλωταις εν αιγειοις δερμα σιν υστερουμενοι θλιβομενοι κακουχουμενοι ανθ ων υψωθησαν αι θυγατερες σιων και ε πορευθησαν υψηλω τραχηλω και εν νευμα σιν οφθαλμων και τη πορεια των ποδων α μα συρουσαι τους χιτωνας και τοις ποσιν αμα

παιζουσαι και ταπεινωσει ο θς αρχουσας θυ γατερας σιων ει και μειζονα τινα προηγουμενως εμφαινει ο λογος αλλ όμως εχει τι και αυτοθεν τοις πληθεσι χρησιμον και επιστρεπτικον τα λεγομε να συστελλει γαρ ακολαστων γυναικων την ζωην και σχηματι και βαδισματι και στο λη την προς πορνειαν ευκολιαν επιδεικνυμε νων όταν γαρ επι τω καλλει του σωματος με γαλοφρονουσαι υπεραιρωσιν εαυτας των λοι πων ματαιω φραγματι κεχρημεναι και ε παιρομεναι πραγματι ταχυ απανθουντι και απορρεοντι ειτα υψηλον μεν τον τραχηλον φερουσιν υπερ του πασιν αυτων τα προσωπα είναι καταφανη η μεν γαρ σεμνη γυνη και κοσμια εις γην κατανευουσα υπο αιδους ε πι το κατω καθελκομενον εχει το προσωπον η δε πολλους αγρευσαι τη παγιδι του καλλους προαιρουμενη πορευεται υψηλω τραχηλω και εν νευμασιν οφθαλμων γυναικος πορνειας πνεουσης το κατηγορη μα περιεργα βλεπειν τω οφθαλμω την α σελγειαν της ψυχης καταμηνυειν τω βλεμματι εμμειδιαν τοις οφθαλμοις ερεθιζειν πορ νικως ιον τινα φθαρτικον εξαποστελλειν τοις ομμασιν οποιον δη τι και ο περι του βασιλισ κου κατεχει λογος ον φασι και εκ μονης της οψε ως διαφθειρειν τους θεαθεντας δικαιως ουν αγανακτει ο λογος κατά των πορευομενων

υψηλω τραχηλω τουτεστιν απηρυθριασμενω προσωπω και εν νευμασιν οφθαλμων το δε υ ψηλον του τραχηλου δειγμα του μηδε τω ζυγω της σωφροσυνης υποκεισθαι αβρυνομενης δε και χλιδωσης τον χιτωνα επισυρομενην βαδι ζειν και το βαδισμα μη κατά φυσιν ποιεισθαι αλλα προς ρυθμον εκμελη επιτετηδευμενον εκλυτως αντι ουν τουτων ταπειωσει ο θς αρχουσας θυγατερας σιων επειδη εκουσιως το ταπεινον ουχ ειλαντο αλλ επορευθησαν υψηλω τραχηλω ταπεινωσει φησι τας αρχηγους αυτ τας θυγατερας σιων ετι και μοι εξεστιν οραν πολ λαχου τας ιουδαιας των εκαστου ποσιν επιπαι ζουσας και μη εντρεπομενας την του προφη του φωνην ειθε δε μη και της εκκλησιας αι θυγατερες τα αυτά εγκαλοιντο πολλαι γαρ ως εν πληθει των προσιοντων τω θειω λογω εν ταις ημεραις των εορτων ουκ ειδυιαι ευφροσυνην πνικην παιδιαις ασεμνοις εαυτας επιδιδουσαι κωμοις και μεσθαις ευκαλινδουνται και μη τηρου σαι το παραγγελμα το λεγον ότι οι οφθαλμοι σου ορθα βλεπετωσαν υπολοξουσαι το ομμα και παρεγκλινουσαι δειγμα πονηρας εκφερουσι προ αιρεσεως πολλαχου δε τα νευματα των οφθαλ μων διαβεβληται ως εν παροικιαις επι του κα κου παρατετηρηται ότι οδε αυτος εννευει μεν οφθαλμω σημαινει δε ποδι και παλιν ο εν νευων οφθαλμω μετα δολου συναγει ανδρασι λυπ και το οι μισουντες με δωρεαν και διανευοντες φθανει δε ποτε και επ ανδρ οφθαλμοις

Τα τοιαυτα εγκληματα τους φρονηματι μεν α λαζονικω υπερφρονουντας των υποδεεστερων υπιαζοντας δε τω σχηματι και τω νευματι των οφρυων την αλαζονειαν ενδεικνυμενους σοβαρω δε και διηρμενω βαδισματι ενρυθμα βαινοντας το ιμαντιον καθιεντας μεχρι των σφυρων αλαζονειαν ενδεικνυμενους και παιδι αις αμετροις εαυτους εκδεδωκοτας ους με νει το απειληθεν πτωμα το δι αυτης ταπεινω σεως της από του υψους και κς ανακαλυψει το σχημα αυτων τουτο το σχημα το υπερηφανον και πεποιη μενον προσεκλισεν και πασαν ακολαστον εν νοιαν ταις καρδιαις των αφυλακτων εν εργαζο μενον ανακαλυψει κς όταν εν τη φανερωσει των κρυπτων τα μεν της σαρκος παραπετα σματα περιαιρεθη γυμνη δε και καθ εαυτην μετ αυτων εργων της ασχυμοσυνης παραδειγματι ζηται η ψυχη ενεργειται δε ποτε και ενταυθα η αποκαλυψις του σχηματος επι καλω των πε ρι ους η ενεργεια ώστε γυμνωθεντων αι τεως πολλοις διαλανθανει και εις γνωσιν τοις πολλοις ελθουσης της επι τοις αμαρτημασι ασχημοσυνης επιτρεψαι καταδεθεντας τους τεως δια το λανθανειν επιμενοντας τω κακω του κυ ουν εργον ανακαλυψαι το σχημα το επι πλαστον και κατεσχηματισμενον ώστε και ει τινες ημων των τιμωμενων προσχη ματι βιον ασεμνον υποκρυπτουσι φοβηθη τωσαν τον ανακαλυπτει ημων το σχημα μ

λοντα και φανερουντα τας βουλας των καρδι ων ημων ώστε εν ταις παντων προκεισθαι οψεσι τους εν εκαστω γινομενους χειρονας λογισμους κυκλωσει γαρ εκαστον ημων τα διαβουμα αυτου και αι πραξεις εν τοις ιδιοις γνωρισμασι περι στησονται αισχυνην και ον ειδισμον αλωνι ον ημιν επαρισαι όταν ελεγχωνται εναντιως εχουσαι προς τον λογον ώστε τον κηριοσοντα μη κλεπτειν κλωπα εφευρισκεσθαι τον λεγον τα μη μοιχευειν εν τοις μοιχοις εχοντα την με ριδα φωρασθαι τον βδελιασομενον τα ει δωλα ιεροσυλιας τουτον μη απεχομενον ουδεν γαρ κρυπτον ο ου φανερωθησεται ουδε κατακε καλυμμενον ο ουκ αποκαλυφθησεται εν τη ημερα εκεινη αφελει κς την δοξαν του ιματισμου αυτων και τον κοσμον αυτων επειδη παρα το πρεπον εχρησαντο τοις δε δομενοις εις χρησιν αφελει κς την δοξαν του ιματισμου αυτων ον επι κακω εαυτων και των εντυχανοντων αυταις περιεκαψοντο ώστε πασα γυνη κακως κεχρημενη τη περιβο την αφαιρεσιν απειλει λη της εσθητος ται προσδοκατω αυτης την αφαιρεσιν ε πειδη και επορευοντο φησιν αμα συρουσαι τ χιτωνας ως μη χρωμεναι τω ιματισμω αλ λα παραχρωμεναι εκελευθησαν γυμνωθη η της δοξης του ιματισμου αφαιρειται μεντοι και αφ ημων την δοξαν του ιματισμου εάν α ναξιως αυτω κεχρημενοι φανωμεν καταπα τουντες αυτόν και των σαρκινων νομισματ

αν απιμπλαντες τις δε εστιν ουτος ο ιματισμο ητο ενδυματων αγιων ο κς ημων ις χς οσοι γαρ εις χν εβαπτισθητε χν ενεδισασθε ον αφαι ρει κς από των δια του αμαρτανειν το σωμα κα ταπατουντων και το αιμα της διαθηκης κοι νον ηγουμενων τουτου του ιματισμου συμβολα ην τα ιματια του ιηλ τα μη κατατριβεντα καθως γεγραπται εν δευτερονομιων ότι τα ιμα τια υμων ου κατετριβη και τα υποδηματα εν τοις ποσιν υμων ουκ επαλαιωθη επει και τα υποδηματα συμβολα ην της ετοιμασιας του ευαγγελιου της ειρμωης και γαρ δεδωκε διαθηκην ις χς μενει και μη μηδεποτε πα λαιου μευη οσον γαρ χρωμεθα τουτω και τοις υποδημασι τοσουτω καινοτερα γινεται αει προ σφατου και νεας επιγινομενης ημιν της ετοιμα σιας του ευαγγελιου εν τη προκοπη της εις χν πι στεως και τους κοσυμβους αφαιρησειν απειλει των καλλωπιζομενων γυ ναικων δια του προφητου ο κς ου πανυ δε η του κοσυμβου λεξις τη ελληνικη συνηθεια καθωμιληται οθεν ουδεν ον οις αυτης προ δηλος πλην ημεις εν τη κατασκευη της αρ χιερατικης εσθητος ευροντες χιτωνα κοσυμ βω τον εχοντα ροισκους και κωδωνας από δεσμοις τιμας των κροατων ενοησαμεν τους κο συμβους συναπηρτημενοις τοις κωδωσι τοις χρυσοις και τοις ροισκοις από των ακρων ους εμιμουντο καθ υπερβολην τρυφης και θυγατερες σιων εν τη περιβολη της ιδιας αυ

των εσθητος δι ων ενυβριζουσαι ιερα τικοις ιδιωμασιν υακινθινου και κοκκινου εν κομνωματα κροσσων απηρτη μεν αυτου λω ματος περιφερουσιν και τους μηνισκους και το καθεμα και τον κοσμον τον προσωπον αυτων κατειδος επεξερχεται τω γυναικι ω κοσμω το πε ριεργον του καλλωπισμου διασυρων αφελει γαρ κς και τους μηνισκους και το καθεμα αφετερον δε τους μηνισκους ετερος εξεδωκεν ειπων και τους μανιακας και αντι του καθεματος ειπων χαλατα μηνισκος τοινυν κοσμος εστι χρυσους περι τραχηλιος κυκλοτερως απειργασμενος ον περιτεθεμεναι αι γυναικες γυμνον επιτηδευουσι προδεικνυναι τον τραχηλον και αναισχυντως α πο γυμνοω αι συγκαλυπτειν ευσχημον ετερον και το καθεμα κοσμος τις εστι και αυτος καθιε μενος μεντοι και επικαταβαινων τω στηθει χαλαρων τινων αμαστων απαιωρημενος ος ινα προφαινηται παντως αναγκη μη δε τα πε ρι το στηθος ευσχημονως ευσκιασθαι και τον κοσμον του προσωπον αυτων εστι τινα και χρωματα προς κοσμον ταις γυναι ξιν επιτετηδευμενα του προσωπου λευκον τε και ερυθρον και ετερον μελαν αον το μεν λευκο τητα του σωματος καταψευδεται το δε ερυθρον ταις παριαις επανθει το δε μελαν μην ο ει δως τας οφρυς τοις οφθαλμοις περιγραφει ον και αυτόν περιαιρησειν ο κς απειλει ι α μη κλεπτει και φησι νη σωφροσυνη των ανδρων

μηδε ταις ζωγραφιαις ταυταις ελεειν οι μεσω τερων οφθαλμοι συναρπαζωνται η τοτε αφαι ρεθησεται ταυτα όταν γυμνα παντα παρισταντ τω κριτη οτε ο φρυς συμπεπτω κυια παρεια κατηφης χρωμα πεμδνον υπο του φοβου και την αφαιρειν ουν και τον κοσμον ο κς συνθεσιν του κοσμου της δοξης οιονει και την υλην την κοσμουσαν και αυτην την εκ της τεχνης επινοιαν και επειδη ε νι μεν ουκ εστιν επαρθηναι τοσουτον ουδε φισιωθηναι επ αυτω ομου δε πασι συγκει μενοις το αλαζονικον επιγινεται φρονημα και την συνθεσιν του κοσμου αφαιρησειν ο κς απειλει οποιος δε και ο κοσμος τοιαυτη δηλονοτι και η επ αυτω δοξα και ανυπο στατος και τους χλιδων και τα εμπλοκια και τα ψε ολος μεν ο κατηριθμημενος κοσμος χλιδω σης γυναικος εστι επιτηδευμα τουτεστι τρυ φωσης και διακεχυμενης εξαιρετως δε οι χλιδωνες παρωνυμοι οντες της τρυφης ταχα τοις βραχιοσι περικειμενοι ψεμα δε εστι τα τοις ακροις των χειρων κατά το προ φανες προβαλλομενα εστι δε ποτε και ότι κα λου παρειλημμενα τα ψεμα ως οτε την αγιαν ρεββεκαν ο πρεσβυτερος της οικιας κατεκοσμ

εδει γαρ την μελλουσαν συνοικειν τω πρι υπο του μνηστευομενου αυτην το πρακτι κον της ψυχης προπαιδευθηναι δια τουτο ψεμοις χρυσοις κατεκοσμει τας χειρας του τεστιν πραξεσι τιμιαις δεκα δε χρυσιων η ολ βη αυτων διοτι εν δεκα κεφαλαιοις η πα σα τηρησις του νομου συμπεραιουται και ε νωτια ανα δραχμην ολβης εχοντα ότι τ την υπακοην την εις ένα θν πιστει προση κε κεκοσμησθαι ενταυθα μεντοι περι αιρειται τα ψεμα δια τας επαιρομενας τω κοσμω των ψελλιων καθολου ημιν ενδεικνυ μενου του λογου ότι ο επι τω δεδυνησθαι τα κρειττονα υψηλοφρονησας εγκαταλειπε ται υπο της συνεχουσης αυτόν επισκοπης το δε εμπλοκιον εοικε τι ειναι συγκα ταπλεκομενον ταις θριξιν εις το τη πα ρ εαυτου ευχροια διεγειραι την χροι αν και μηδενι ταυτα μικροπρεπη νομιζε σθω ου γαρ σεμνοτεροι του πνς ημεις ως απαξιουντας εν τη γραφη λεξεις διερευνου σθαι μεμαθηκαμεν γαρ εν τοις ασμασι τ επαινουμενη σνυμφης και το εμπλοκιον σε μνυομενον κεφαλη γαρ σου φησι ως ο καρ μηλος και εμπλοκιον κεφαλης σου ως πορ

τίνος γ᾽ ὑπ᾽ ἄλλου; Θρῄξ νιν ὤλεσε ξένος. ὦ τλῆμον· ἦ που χρυσὸν ἠράσθη λαβεῖν; τοιαῦτ᾽, ἐπειδὴ συμφορὰν ἔγνω Φρυγῶν. ηὗρες δὲ ποῦ νιν; ἢ τίς ἤνεγκεν νεκρόν; ἥδ᾽, ἐντυχοῦσα ποντίας ἀκτῆς ἔπι. τοῦτον ματεύουσ᾽ ἢ πονοῦσ᾽ ἄλλον πόνον; λούτρ᾽ ᾤχετ᾽ οἴσουσ᾽ ἐξ ἁλὸς Πολυξένῃ. κτανών νιν, ὡς ἔοικεν, ἐκβάλλει ξένος. θαλασσόπλαγκτον, ὦδε διατεμὼν χρόα.

ὦ σχετλία σὺ τῶν ἀμετρήτων πόνων. ὄλωλα. οὐδὲν Ἀγάμεμνον λοιπόν κακῶν. φεῦ φεῦ· τίς οὕτω δυστυχὴς ἔφυ γυνή; οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ τὴν Τύχην αὐτὴν λέγεις. ἀλλ᾽ ὧνπερ οὕνεκ᾽ ἀμφὶ σὸν πίπτω γόνυ ἄκουσον. εἰ μὲν ὅσιά σοι παθεῖν δοκῶ, στέργοιμ᾽ ἄν· εἰ δὲ τοὔμπαλιν, σύ μοι γενοῦ τιμωρὸς ἀνδρός, ἀνοσιωτάτου ξένου, ὃς, οὔτε τοὺς γῆς νέρθεν, οὔτε τοὺς ἄνω

δείσας δέδρακεν ἔργον ἀνοσιώτατον· κοινῆς τραπέζης πολλάκις τυχὼν ἐμοὶ ξενίας τ᾽ ἀριθμῷ πρῶτα τῶν ἐμῶν ξένων· τυχὼν δ᾽ ὅσων δεῖ καὶ λαβὼν προμηθίαν ἔκτεινε, τύμβου δ᾽, εἰ κτανεῖν ἐβούλετο, οὐκ ἠξίωσεν ἀλλ᾽ ἀφῆκε πόντιον. ἡμεῖς μὲν οὖν δοῦλοί τε κἀσθενεῖς ἴσως· ἀλλ᾽ οἱ θεοὶ σθένουσι χὠ κείνων κρατῶν Νόμος· νόμῳ γὰρ τοὺς θεοὺς ἡγούμεθα

καὶ ζῶμεν ἄδικα καὶ δίκαι᾽ ὡρισμένοι· ὃς εις σ᾽ ἀνελθὼν εἰ διαφθαρήσεται, καὶ μὴ δίκην δώσουσιν οἵτινες ξένους κτείνουσιν ἢ θεῶν ἱερὰ τολμῶσιν φέρειν, οὐκ ἔστιν οὐδὲν τῶν ἐν ἀνθρώποις ἴσον. τοῦτ᾽ οὖν ἐν αἰσχρῷ θέμενος αἰδέσθητί με· οἴκτειρον ἡμᾶς, ὡς γραφεύς τ᾽ ἀποσταθεὶς ἰδοῦ με κἀνάθρησον οἷ᾽ ἔχω κακά. τύραννος ἦν ποτ᾽, ἀλλὰ νῦν δούλη σέθεν

εὔπαις ποτ᾽ οὖσα, νῦν δὲ γραῦς ἄπαις θ᾽ ἅμα, ἄπολις ἔρημος ἀθλιωτάτη βροτῶν. οἴμοι τάλαινα, ποῖ μ᾽ ὑπεξάγεις πόδα; ἔοικα πράξειν οὐδέν· ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. τἄλλα μὲν μαθήματα τί δῆτα θνητοὶ τ μοχθοῦμεν ὡς χρὴ πάντα καὶ ματεύομεν, Πειθὼ δὲ τὴν τύραννον ἀνθρώποις μόνην οὐδέν τι μᾶλλον ἐς τέλος σπουδάζομεν μισθοὺς διδόντες μανθάνειν, ἵν᾽ ἦν ποτε

πείθειν ἅ τις βούλοιτο τυγχάνειν θ᾽ ἅμα; πως ἔτ᾽ ἄν τις ἐλπίσαι πράξειν καλῶς; οἱ μὲν τοσουτοι παῖδες οὐκέτ᾽ εἰσί μοι, αὐτὴ δ᾽ ἐπ᾽ αἰσχροῖς αἰχμάλωτος οἴχομαι· καπνὸν δὲ πόλεως τόνδ᾽ ὑπερθρῴσκονθ καὶ μὴν ἴσως μὲν τοῦ λόγου κενὸν τόδε, Κύπριν προβάλλειν· ἀλλ᾽ ὅμως εἰρήσεται. πρὸς σοῖσι πλευροῖς παῖς ἐμὴ κοιμίζεται ἡ φοιβάς, ἣν καλοῦσι Κασάνδραν Φρύγες

ποῦ τὰς φίλας δῆτ᾽ εὐφρόνας δείξεις, ἄναξ; ἦ τῶν ἐν εὐνῇ φιλτάτων ἀσπασμάτων χάριν τιν᾽ ἕξει παῖς ἐμή, κείνης δ᾽ ἐγώ; ἐκ τοῦ σκότους γαρ τῶν τε νυκτέρων πἀνυ φίλτρων μεγίστη γίγνεται βροτοῖς χάρις. ἄκουε δή νυν· τὸν θανόντα τόνδ᾽ ὁρᾷς; τοῦτον καλῶς δρῶν ὄντα κηδεστὴν σέθεν δράσεις. ἑνός μοι μῦθος ἐνδεὴς ἔτι. εἴ μοι γένοιτο φθόγγος ἐν βραχίοσιν

κ χερσὶ καὶ κόμαισι καὶ ποδῶν βάσει ἢ Δαιδάλου τέχναισιν ἢ θεῶν τινος, ὡς πάνθ᾽ ὁμαρτῇ σῶν ἔχοιντο γουνάτων κλαίοντ᾽, ἐπισκήπτοντα παντοίους λόγ ὦ δέσποτ᾽, ὦ μέγιστον Ἕλλησι φάος, πιθοῦ, παράσχε χεῖρα τῇ πρεσβύτιδι τιμωρόν, εἰ καὶ μηδέν ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅμω ἐσθλοῦ γὰρ ἀνδρὸς τῇ δίκῃ θ᾽ ὑπηρετεῖν καὶ τοὺς κακοὺς δρᾶν πανταχοῦ κακῶς ἀεί.

δεινόν γε θνητοῖς ὡς ἅπαντα συμπίτνει, κ τὰς ἀνάγκας οἱ νόμοι διώρισαν, φίλους τιθέντες τούς γε πολεμιωτάτους ἐχθρούς τε τοὺς πρὶν εὐμενεῖς ποιούμενοι. ἐγώ σε καὶ παῖδα καὶ τύχας σέθεν, Ἑκάβη, δι᾽ οἴκτου χεῖρά θ᾽ ἱκεσίαν ἔχω, κ βούλομαι θεῶν θ᾽ οὕνεκ᾽ ἀνόσιον ξένον κ τοῦ δικαίου τήνδε σοι δοῦναι δίκην, εἴ πως φανείη γ᾽ ὥστε σοί τ᾽ ἔχειν καλῶς,

στρατῷ τε μὴ δόξαιμι Κασάνδρας χάριν Θρῄκης ἄνακτι τόνδε βουλεῦσαι φόνον. ἔστιν γὰρ ᾗ ταραγμὸς ἐμπέπτωκέ μοι· τὸν ἄνδρα τοῦτον φίλον ἡγεῖται στρατός, τὸν κατθανόντα δ᾽ ἐχθρόν· εἰ δ᾽ ἐσοὶ φίλος ὅδ᾽ ἐστί, χωρὶς τοῦτο κοὐ κοινὸν στρατῷ. πρὸς ταῦτα φρόντιζ᾽· ὡς θέλοντα μέν μ᾽ ἔχεις σοὶ ξυμπονῆσαι καὶ ταχὺν προσαρκέσαι, βραδὺν δ᾽, Ἀχαιοῖς εἰ διαβληθήσομαι

Ηλιας μεν ελθων πρωτον αποκαθιστα παντα και πως γεγραπται επι τον υιο του ανου ινα πολλα παθη και εξουδενωθη αλλα λεγω υμ ότι και Ηλιας εληλυθε και εποιησαν αυτω οσα ηθελης καθως γεγραπται επ αυτόν και ελθων προς τους μαθητας ειδεν οχλον πολυν περι αυτους και γραμματεις συ ζητουντας αυτοις και ευθε ως πας ο οχλος ιδων αυτόν εξεθαμμηθη και προστρε χοντες ησπαζοντο αυτόν και επηρωτησε τους γραμμα τεις τι συζητειτε προς αυτους και αποκριθεις εις εκ του οχλου ειπε· Διδάσ καλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου

πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦμα ἄλα λον. καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν κατα λάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρί ζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶ πον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· Ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πό τε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρί ζων. καὶ ἐπηρώτησε τον πρα αὐτοῦ· Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν. καὶ

πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς το πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀ πολέσει αὐτόν· ἀλλ' εἴ τι δύ νασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγ χνισθεὶς ἐφ' ἡμᾶς. ὁ δὲ Ἰς εἶ πεν αὐτῷ· Τὸ εἰ δύνασαι πι στεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. καὶ εὐθέως κρά ξας ὁ πηρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· πιστεύω, Κε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. ἰ δὼν δὲ ὁ Ἰς ὅτι ἐπισυντρέ χει ὄχλος ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· Τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν, ἐγὼ σοι ἐ πιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. καὶ κράξαν καὶ πολλὰ σπαρά ξαν αὐτόν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο

ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. ὁ δὲ Ἰς κρατήσας αὐτὸν τῆς χει ρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτόν κατ' ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστεία. Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελ θόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤ θελεν ἵνα τις γνῷ· ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Ὁ υἱὸς τοῦ ἀνου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνών, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐ τόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ

ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. Οι δε ηγνο ουν το ρημα και εφοβουντο αυτόν επερωτησαι και ηλθ ες καπερναουμ και εν τη οικια γενομενος επηρωτα αυτους τι εν τη οδω προς εαυτους διελογιζεσθε οι εσιωπων προς αλληλους γαρ διελεχθησαν εν τη ο δω τις μειζων και καθι σας εφωνησεν τους δωδεκα και λεγει αυτοις ει τις θελει πρωτος ειναι εσται παντων εσχατος και παντων διακο νος και λαβων παιδιον εστησεν αυτο εν μεσω αυτων και εναγκαλισαμενος αυτο ει πεν αυτοις ος εαν εν των τοι ουτων παιδιων δεξηται επι τω ονοματι μου εμε

δεχεται και ος εαν εμε δεξηται ουκ εμε δεχεται αλλα τον από στειλαντα με απεκριθη δε αυτω ιωαννης λεγων διδ καλε ειδομεν τινα τω ονο ματι σου εκβαλλοντα δαιμο νια ος ουκ ακολουθει ημιν και εκωλυσαμεν αυτόν ότι ου κ ακολυθει ημιν. ο δε ις ει πε μη κωλυετε αυτον ουδ γαρ εστιν ος ποιησει δυναμιν επι τω ονοματι μου και δυ νησεται ταχυ κακολογησαι με ος γαρ ουκ εστιν καθ υμων υπερ υμων εστιν ος γαρ αν ποτιση υμας ποτηριον υδατος εν ονοματι οτι χυ εστε αμην λεγω υμιν οτι ου μη απολεση τον μισθον αυτου και ος εαν σκανδαλιση ενα των μικρων

των πιστευοντων των εις εμε καλον εστιν αυτω μαλλον ει περικειται λιθος μυλικος περι τον τραχηλον αυτου και βεβληται εις την θαλασσαν και εαν σκανδαλιζη σε η χειρ σου αποκοψον αυτην καλον σοι εστιν κυλλον εις την ζωην εισελθειν η τας δυο χειρ εχοντα απελθειν εις την γε ενναν εις το πυρ το ασβε στον οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβε νυται και εάν ο πους σου σκαν δαλιζη σε αποκοψον αυτόν καλον εστι σοι εισελθειν εις την ζωην χωλον η τους δυο πο δας εχοντα κληθηναι εις τ γεεναν εις το πυρ το ασβε στον οπου ο σκωληξ αυτων ου

τελευτα και το πυρ ου σβεν νυται και εάν ο οφθαλμος σου σκανδαλιζη σε ἔκβαλε αὐ τὸν καλόν σοί ἐστι μονόφθαλ μον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλει αν του θυ, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέ ενναν τοῦ πυρός οπου ο σ κωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται πας γαρ πυρι αλισθησεται και πα σαι θυσιαι αλι αλισθησεται καλον το αλας εαν δε το αλας αναλον γενηται εν τινι αυτο αρτυσετε εχετε εν εαυτοις αλας και ειρηνευετε εν α λληλοις κακειθεν αν α α ερχεται εις τα ορια της ιου δαιας δια του περαν του ι ορδανου και συμπορευονται

παλιν οχλοι προς αυτόν κ ως ειωθει παλιν εδιδασκε αυτοις και προσελθοντες Φαρισαιοι επηρωτησαν αυ τον ει εξεστιν ανδρι γυναικα απολυσαι πειραζοντες αυτ ο δε αποκριθεις ειπεν αυ τοις τι υμιν ενετειλατο Μω σης οι δε ειπον Μωσης ε πετρεψε βιβλίον αποστα σίου γράψαι και απολυσαι και αποκριθεις ο ις ειπεν αυτ προς την σκληροκαρδιαν υμων εγραψε υμιν την εν τολην ταυτη από δε αρχης κτισεως αρσεν και θηλυ ε ποιησεν αυτους ο θς ενε κεν τουτου καταλειψει ανος τον πρα αυτου και την μρα και προσκολληθησεται προ

την γυναικα αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν ώστε ουκετι εισι δυο αλλα σαρξ μια ο ουν ο θς συνεζευξε ανος μη χωριζετω και εν τη οικια παλιν οι μαθηται αυ του περι του αυτου επηρω τησαν αυτόν λεγει αυτοις ος εάν απολυση την γυναικα αυτου και γαμηση αλλην μοι χαται επ αυτην και εάν γυνη απολυση τον ανδρα αυτης και γαμηθη αλλω μοιχαται και προσεφερον αυτω παιδια ινα αψηται αυτων οι δε μα θηται επετιμων τοις προς φερουσιν ιδων δε ο ις ηγα νακτησε και ειπεν αυτοις α φετε τα παιδια ερχεσθαι προ με μη κωλυετε αυτά

ὁ Ξανθίας. ποῦ Ξανθίας; ἤ, Ξανθία. ἰαῦ. βάδιζε δεῦρο. χαῖρ᾽, ὦ δέσποτα. τί ἐστι τἀνταυθοῖ; σκότος κ βόρβορος. κατεῖδες οὖν που τοὺς πατραλοίας αὐτόθι καὶ τοὺς ἐπιόρκους, οὓς ἔλεγεν ἡμῖν; σὺ δ᾽ οὔ; νὴ τὸν Ποσειδῶ ᾽γε, κ νυνί γ᾽ ὁρῶ. ἄγε δή, τί δρῶμεν; προϊέναι βέλτιστον νωιν, ὡς οὗτος ὁ τόπος ἐστὶν οὗ τὰ θηρία τὰ δείν᾽ ἔφασκ᾽ κεῖνος. διο οἰμώξεται. ἠλαζονεύεθ᾽ ἵνα φοβηθείην ἐγώ,εἰδώς με μάχιμον ὄντα, φιλοτιμούμενος. οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρόν ἐσθ᾽ ὡς Ἡρακλῆς. ἐγὼ δ᾽ εὐξαίμην ἂν ἐντυχεῖν τινι λαβεῖν τ᾽ ἀγώνισμ᾽ ἄξιόν τι τῆς ὁδοῦ νὴ τὸν Δία· κ μὴν αἰσθάνομαι ψόφου τινός. διο ποῦ ποῦ ᾽στιν; ἐξόπισθεν. διο ἐξόπισθ᾽ νυν ἴθι. ἀλλ᾽ ἔστιν ἐν τῷ πρόσθε διο πρόσθε νυν ἴθι. κ μὴν ὁρῶ νὴ τὸν Δία θηρίον μέγα. διον ποῖόν τι δεινόν. παντοδαπὸν γοῦν γίγνεται· τοτὲ μέν γε βοῦς, νυνὶ δ᾽ ὀρεύς, ποτὲ δ᾽ αὖ γυνὴ ὡραιοτάτη τις. ποῦ ᾽στι; φέρ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν ἴω. ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽ αὖ γυνή ᾽στιν, ἀλλ᾽ ἤδη κύων.

ἔμπουσα τοίνυν ἐστί. πυρὶ γοῦν λάμπεται ἅπαν τὸ πρόσωπον. κ σκέλος χαλκοῦν ἔχει; νὴ τὸν Ποσειδῶ κ βολίτινον θἄτερον σάφ᾽ ἴσθι. ποῖ δῆτ᾽ ἂν τραποίμην; ποῖ δ᾽ ἐγώ; Ἱερεῦ, διαφύλαξόν μ᾽, ἵν᾽ ὦ σοι ξυμπότης. ἀπολούμεθ᾽, ὦναξ Ἡράκλεις. οὐ μὴ καλεῖς μ᾽ων, ἱκετεύω, μηδὲ κατερεῖς τοὔνομα. Διόνυσε τοίνυν ἴθ᾽ ᾗπερ ἔρχει δεῦρο τοῦτο δ᾽ ἔσθ᾽ ἧττον θἀτέρου θάρρει· πάντ ἀγαθὰ δεῦρ᾽, ὦ δέσποτα. διο τί δ᾽ ἐστί ξα πεπράγαμεν, ἔξεστί δ᾽ ὥσπερ Ἡγέλοχος ἡμῖν λέγειν· ἐκ κυμάτων γὰρ αὖθις αὖ γαλῆν ὁρῶ. ἥμπουσα φρούδη. κατόμοσον. νὴ τὸν Δία. διο οἴμοι τάλας, ὡς ὠχρίασ᾽ αὐτὴν ἰδών. ὁδὶ δὲ δείσας ὑπερεπυρρίασέ μοι. οἴμοι, πόθεν μοι τὰ κακὰ ταυτὶ προσέπεσεν; τίν᾽ αἰτιάσομαι θεῶν μ᾽ ἀπολύναι; αἰθέρα Διὸς δωμάτιον ἢ χρόνου πόδα διο αυλ τις ενδο οὗτος. ξα τί ἐστιν διο οὐ κατήκουσας; ξα τίνος; αὐλῶν πνοῆς. ξα ἔγωγε δαδων δέ με αὔρα τις εἰσέπνευσε μυστικωτάτη. διο ἀλλ᾽ ἠρεμεὶ πτήξαντες ἀκροασώ μεθα

Ἴακχ᾽, ὦ Ἴακχε. Ἴακχ᾽, ὦ Ἴακχε. τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖν᾽, ὦ δέσποθ᾽· οἱ μεμυημένοι ἐνταῦθά που παίζουσιν, οὓς ἔφραζε νωιν. ἄδουσι γοῦν τὸν Ἴακχον ὅνπερ δι᾽ ἀγρ διο κἀμοὶ δοκοῦσιν. ἡσυχίαν τοίνυν ἄγειν βέλτιστόν ἐστιν, ὡς ἂν εἰδῶμεν σαφῶς. Ἴακχ᾽, ὦ πολυτίμητ᾽ ἐν ἕδραις ἐνθάδε ναίων Ἴακχ᾽ ὦ Ἴακχ ὦ Ἴακχε ἐλθὲ τόνδ᾽ ἀνὰ λειμῶνα Χορεύσων ὁσίους εἰς θιασώτας, πολύκαρπον μὲν τινάσσων αμφι κρατὶ ση βρύοντα στέφανον μύρτων, θρασεῖ δ᾽ ἐγκατακρούων ποδὶ τὰν ἀκόλαστον φιλοπαίγμονα τιμάν, χαρίτων πλεῖστον ἔχουσαν μέρος ὁσίοις μύσταις χορείαν ἁγνήν, ἱερὰν ὦ πότνια πολυτίμητε Δήμητρος κόρη, ἡδύ μοι προσέπνευσε χοιρείων κρεῶν. οὔκουν ἀτρέμ᾽ ἕξεις, ἤν τι καὶ χορδῆς λάβης; ἔγειρε· φλογέας ἐν χερσὶ γὰρ ἥκει τινάσσων ὦ Ἴακχε Ἴακχε, νυκτέρου τελετῆς φωσφόρος ἀστήρ. φλογὶ φέγγεται δὲ λειμών· γόνυ πάλλεται γερόντων·

ἀποσείονται δὲ λύπας χρονίους τ᾽ ἐτῶν παλαιῶν τ' ἐνιαυτοὺς ἱερᾶς ὑπὸ τιμῆς. σὺ δὲ λαμπάσι φέγγων προβάδην ἔξαγ᾽ ἐπ᾽ ἀνθηρὸν ἕλειον δάπεδον χοροποιόν, μάκαρ, ἥβαν. εὐφημεῖν χρὴ κἀξίστασθαι τοῖς ἡμετέροις χοροῖς ὅστις ἄπειρος τοιῶνδε λόγων ἢ γνώμην μὴ καθαρεύει, ἢ γενναίων ὄργια Μουσῶν μήτ᾽ εἶδεν μήτ᾽ ἐχόρευσεν, μηδὲ Κρατίνου τοῦ ταυροφάγου γλώττης Βακχεῖ᾽ ἐτελέσθη, ἢ βωμολόχοις ἔπεσιν χαίρει μὴ ᾽ν καιρω τοῦτο ποιοῦσιν, ἢ στάσιν ἐχθρὰν μὴ καταλύει μηδ᾽ εὔκολός ἐστι ἀλλ᾽ ἀνεγείρει καὶ ῥιπίζει κερδῶν ἰδίων ἐπιθυμῶν, ἢ τῆς πόλεως χειμαζομένης ἄρχων καταδωροδοκεῖται, ἢ προδίδωσιν φρούριον ἢ ναῦς, ἢ τἀπόρρητ᾽ ἀποπέμπει ἐξ Αἰγίνης Θορυκίων ὢν εἰκοστολόγος κακοδαίμων, ἀσκώματα καὶ λίνα καὶ πίτταν διαπέμπων εἰς Ἐπίδαυρον, ἢ χρήματα ταῖς ἀντιπάλων ναυσὶν παρέχειν πείθει τινα ἢ κατατιλα τῶν Ἑκατείων κυκλείοισι χοροῖσιν ὑπαδων, ἢ τοὺς μισθοὺς τῶν ποιητῶν ῥήτωρ ὢν εἶτ᾽ ἀποτρώγει, κωμωδηθεὶς ἐν ταῖς πατρίοις τελεταῖς ταῖς τοῦ Διονύσου.

τούτοις απαὐδῶ καὖθις απαυδῶ καὖθις τρί μάλα ἐξίστασθαι μύσταισι χοροῖς· ὑμεῖς δ᾽ ἀνεγείρετε μολπὴν κ παννυχίδας τὰς ἡμετέρας αἳ τηδε πρέπουσιν ἑορτῇ. χώρει νυν πᾶς ἀνδρείως εἰς τοὺς εὐανθεῖς κόλπους λειμώνων ἐγκρούων κ σκώπτων κ παίζων κ χλευάζων. ἠρίστηται δ᾽ ἐξαρκούντως. ἀλλ᾽ ἔμβα χὤπως αιρεις τὴν σώτειραν γενναίως τῇ φωνῇ μολπάζων ἣ τὴν χώραν σώζειν φήσ᾽ εἰς τὰς ὥρας,κἂν θωρυκίων μὴ βούληται. ἄγε νυν ἑτέραν ὕμνων ἰδέαν τὴν καρποφόρον βασίλειαν, Δήμητρα θεάν, ἐπικοσμοῦντες ζαθέαις μολπαῖς κελαδεῖτε. Δήμητερ, ἁγνῶν ὀργίων ἄνασσα, συμπαραστάτει, κ σωζε τὸν σαυτῆς χορόν· κ μ᾽ ἀσφαλῶς πανήμερον παῖσαί τε κ χορεῦσαι. κ πολλὰ μὲν γέλοιά μ᾽ εἰπεῖν, πολλὰ δὲ σπουδαῖα, κ τῆς σῆς ἑορτῆς ἀξίως παίσαντα κ σκώψαντα νικήσαντα ταινιοῦσθαι. ἄγ᾽ εἶά νυν καὶ τὸν ὡραῖον θεὸν παρακαλεῖτε δεῦρο ωδαῖσι, τὸν ξυνέμπορον τῆσδε τῆς χορείας

Ἴακχε πολυτίμητε, μέλος ἑορτῆς, ἥδιστον εὑρών, δεῦρο συνα

πρὸς τὴν θεὸν κ δεῖξον ὡς ἄνευ πόνου πολλὴν ὁδὸν περαίνεις. Ἴακχε φιλοχορευτά, συμπρόπεμπέ με. σὺ γὰρ κατεσχίσω μὲν ἐπὶ γέλωτι

κἀπ᾽ εὐτελείᾳ τόνδε τὸν σανδαλίσκον κ τὸ ῥάκος, κἀξεῦρες ὥστ᾽ ἀζημίους παίζειν τε κ χορεύειν. Ἴακχε φιλοχορευτά, συμπρόπεμπέ με. κ γὰρ παραβλέψας τι μειρακίσκης νυνδὴ κατεῖδον κ μάλ᾽ εὐπροσώπου, συμπαιστρίας,χιτωνίου παραρραγέντος τιτθίον προκύψαν. Ἴακχε φιλοχορευτά, συμπρόπεμπέ με. ἐγὼ δ᾽ ἀεί πως φιλακόλουθός εἰμι κ μετ᾽ αὐτῆς παίζων χορεύειν βούλομαι. κἄγωγε πρός. χορος βούλεσθε δῆτα κοινη σκώψωμεν Ἀρχέδημον, ὃς ἑπτέτης ὢν οὐκ ἔφυσε φράτορας νυνὶ δὲ δημαγωγεῖ ἐν τοῖς ἄνω νεκροῖσι κἄστι τὰ πρῶτα τῆς ἐκεῖ μοχθηρίας τὸν Κλεισθένους δ᾽ ἀκούω ἐν ταῖς ταφαῖσι πρωκτὸν τίλλειν ἑαυτοῦ κ σπαράττειν τὰς γνάθους. κἀκόπτετ᾽ ἐγκεκυφώς, κἄκλαε κἀκεκράγει

σεβῖνον ὅστις ἐστὶν αναφλύστιος καὶ καλλίαν γέ φασι τοῦτον τὸν ιπποκίνου κύσθου λεοντῆν ναυμαχεῖν ἐνημμένον. ἔχοιτ᾽ ἂν οὖν φράσαι νωιν Πλούτων᾽ ὅπου ᾽νθάδ᾽ οἰκεῖ; ξένω γάρ ἐσμεν ἀρτίως ἀφιγμένω. μηδὲν μακρὰν ἀπέλθης, μηδ᾽ αὖθις ἐπανέρῃ με, ἀλλ᾽ ἴσθ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν θύραν ἀφιγμένος. διο αἴροι᾽ ἂν αὖθις, ὦ παῖ τα στρώματα ξανθ τουτὶ τί ἦν τὸ πρᾶγμα ἀλλ᾽ ἦ Διὸς Κόρινθος ἐν τοῖς στρώμ χορ χωρεῖτέ νυν ἱερὸν ἀνὰ κύκλον θεᾶς ἀνθοφόρον ἀν᾽ ἄλσος παίζοντες οἷς μετουσία θεοφιλοῦς ἑορτῆς. ἐγὼ δὲ σὺν ταῖσι κόραις εἶμι κ γυναιξίν, οὗ παννυχίζουσι θεαι, φέγγος ἱερὸν οἴσων. χωρῶμεν εἰς πολυρρόθους λειμῶνας ἀνθεμώδεις, τὸν ἡμέτερον τρόπον, τὸν καλλιχορώτατον, παίζοντες, ὃν ὄλβιαι Μοῖραι ξυνάγουσιν. μόνοις γὰρ ἡμῖν ἥλιος φέγγος ἱςρόν ἐστιν, ὅσοι μεμυήμεθ᾽ εὐσεβῆ τε διήγομεν

τρόπον περὶ τε τοὺς ξένους κ τοὺς ἰδιώτας διο ἄγε δὴ τίνα τρόπον τὴν θύραν κόψω; τίνα; πῶς ἐνθάδ᾽ ἄρα κόπτουσιν οι 'πιχώριοι ξανθ οὐ μὴ διατρίψεις, ἀλλὰ γεῦσαι τῆς θύρας, καθ᾽ Ἡρακλέα τὸ σχῆμα κ τὸ λῆμ᾽ ἔχων. διο παῖ παῖ. αια τίς οὗτος; διο Ἡρακλῆς ὁ καρτερός. ὦ βδελυρὲ κ τολμηρὲ κἀναίσχυντε σὺ κ μιαρὲ κ παμμίαρε καὶ μιαρώτατε, ὃς τὸν κύν᾽ ἡμιν ἐξελάσας τὸν κέρβερον ἀπηξας ἄγχων κἀποδρὰς ᾤχου λαβών, ὃν ἐγὼ ᾽φύλαττον. ἀλλὰ νῦν ἔχει μέσος· τοία Στυγός σε μελανοκάρδιος πέτρα αχερόντιός τε σκόπελος αἱματοσταγὴς φρουροῦσι, Κωκυτοῦ τε περίδρομοι κύνες, ἔχιδνά τ᾽ ἑκατοντακέφαλος, ἣ τὰ σπλάγχνα σου διασπαράξει· πνευμόνων τ᾽ ἀνθάψεται Ταρτησσία μύραινα, τὼ νεφρὼ δέ σου αὐτοῖσιν ἐντέροισιν ηματωμένω διασπάσονται Γοργόνες Τιθρασιαι

ἐφ᾽ ἃς ἐγὼ δρομαῖον ὁρμήσω πόδα. ξανθ οὗτο τί δέδρακας διο ἐγκέχοδα· κάλει θεόν. ξανθ ὦ καταγέλαστ᾽, οὔκουν ἀναστήσει ταχὺ πρίν τινά σ᾽ ἰδεῖν ἀλλότριον; διο ἀλλ᾽ ὡρακιῶ. ἀλλ᾽ οἶσε πρὸς τὴν καρδίαν μου σπογγιάν. ξανθ ἰδοὺ λαβέ· διο προσθοῦ. ξανθ ποῦ ᾽στιν; ὦ χρυσοῖ θεοί, ἐνταῦθ᾽ ἔχεις τὴν καρδίαν; διο δείσασα γὰρ εἰς τὴν κάτω μου κοιλίαν καθείρπυσεν. ὦ δειλότατε συ θεῶν κἀνων. διο ἐγώ; πῶς δειλὸς ὅστις σπογγιὰν ητησά σε; οὐκουν ἕτερός αὔτ᾽ εἰργάσατ᾽ ἀνήρ. ξανθ ἀλλὰ τί διο κατέκειτ᾽ ἂν ὀσφραινόμενος, εἴπερ δειλὸς ἦν· ἐγὼ δ᾽ ἀνέστην κ προσέτ᾽ ἀπεψησάμην. ξανθ ἀνδρεῖά γ᾽, ὦ πόσειδον. διο οἶμαι νὴ Δία. σὺ δ᾽ οὐκ ἔδεισας τὸν ψόφον τῶν ῥημάτων κ τὰς ἀπειλάς; ξανθ οὐ μὰ Δί᾽ οὐδ᾽ ἐφρόντισα. διο ἴθι νυν, ἐπειδὴ ληματίας κἀνδρεῖος εἶ, σὺ μὲν γενοῦ ᾽γὼ τὸ ῥόπαλον τουτὶ λαβών κ τὴν λεοντῆν, εἴπερ ἀφοβόσπλαγχνος εἶ·

ἐγὼ δ᾽ ἔσομαί σοι σκευοφόρος ἐν τῷ μέρει. φέρε δὴ ταχέως αὔτ᾽· οὐ γὰρ ἀλλὰ πειστέον. κ βλέψον εἰς τὸν Ἡρακλειοξανθίαν, εἰ δειλὸς ἔσομαι κ κατὰ σὲ τὸ λῆμ᾽ ἔχων. μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ ἀληθῶς ο κ Μελίτης μαστιγίας. φέρε νυν, ἐγὼ τὰ στρώματ᾽ αἴρωμαι ταδί. προσφο ὦ φίλταθ᾽ ἥκεις Ἡράκλεις; δεῦρ᾽ εἴσιθι. ἡ γὰρ θεός σ᾽ ὡς ἐπύθεθ᾽ ἥκοντ᾽, εὐθέως ἔπεττεν ἄρτους, ἧψε κατερικτῶν χύτρας ἔτνους δύ᾽ ἢ τρεῖς, βοῦν ἀπηνθράκιζ᾽ ὅλον, πλακοῦντας ὤπτα, κολλάβους. ἀλλ᾽ εἴσιθι. κάλλιστ᾽, ἐπαινῶ. μὰ τὸν Ἀπόλλω οὐ μή σ᾽ ἐγὼ περιόψομἀπελθόντ᾽, ἐπεί τοι κ κρέα ἀνέβραττεν ὀρνίθεια κ τραγήματα ἔφρυγε, κᾦνον ἀνεκεράννυ γλυκύτατον. ἀλλ᾽ εἴσειθ᾽ ἅμ᾽ ἐμοί. ξανθ πάνυ καλῶς. ληρεῖς ἔχων· οὐ γάρ σ᾽ ἀφήσω. καὶ γὰρ αὐλητρίς τέ σοι ἤδη ᾽νδον ἔσθ᾽ ὡραιοτάτη κὠρχηστρίδες ἕτεραι δύ᾽ ἢ τρεῖς ξανθ πῶς λέγεις; ὀρχηστρίδες;

τό, Συνήγειρε καί συνεκάθισεν ἡμᾶς ὁ θς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν χω· κατά τήν ἀναλογοῦσαν ἑκάστῳ δύναμιν, τόν τοῦ θῦ λόγον γίνεσθαι φάσκων. στροῦται τοίνυν τοῖς ἔτι πρός εὐσέβειαν εἰσα γομένοις πρακτικῶς τάς ἐμπαθεῖς αὐτῶν τῷ θείῳ φόβῶ προσηλῶν ἐνερ γείας. ανίσταται δέ καί ἄνεισιν εἰς οὐ ρανούς, τοῖς ὅλον τόν παλαιόν ἀπε κδυσαμένοις ἄνον, τόν φθειρόμενον κατά τάς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης· κ ὅλον τόν νέον ἐνδυσαμένοις, τόν διά τοῦ πνς κατ᾿ εἰκόνα του θῦ κτιζό μενον, καί πρός τόν πρα τῆς ἐν αὐτοῖς χάριτος γενομένοις υπεράνω πά σης αρχῆς καί εξουσίας κ δυνάμεως κ κυριότητος κ παντός ὀνόματος ὀνομαζομένου εἴτε ἐν τω αἰῶνι τού τω εἴτε ἐν τῷ μέλλοντι. πάντα γάρ τά μετά θν, καί πράγματα καί ὀνόματα κ ἀξιώματα, ὑπό και τω των ἐν

τω θω διά τῆς χάριτος γενησόμενον ἔσται. ωσπερ πρό τῆς ἐμφανοῦς καί κατά σάρκα παρουσίας νοητῶς ὁ τοῦ θῦ Λόγος τοῖς πριάρχαις καί προφήταις ἐνεδήμει, προτυπῶν τά μυστήρια τῆς αὐτοῦ παρουσίας οὕτω καί με τά ταύτην τήν ἐνδημίαν, οὐ μόνον ἐν τοῖς νηπίοις ἔτι παραγίνεται, διατρέφων πνικῶς καί ἄγων πρός ἡλικίαν τῆς κατά θν τελειότητος ἀλλά καί ἐν τοῖς τελείοις, προδιαγρά φων αὐτοῖς κρυφίως τῆς μελλούσς αὐτοῦ παρουσίας ὡς ἐν εἰκόνι τούς χαρακτῆρας. ωσπερ οἱ τοῦ νόμου καί τῶν προφητῶν λόγοι, πρό δρομοι τυγχάνοντες τῆς κατά σάρκα τοῦ λόγου παρουσίας τάς ψυχάς εἰς χν ἐπαιδαγώγουν οὕτω καί αὐ τός ὁ δεδοξασμένος τοῦ θῦ λόγος σαρ κωθείς, πρόδρομος τῆς πνικῆς αὐ τοῦ παρουσίας γεγένηται• παιδαγωγῶν

τάς ψυχάς διά τῶν οἰκείων λόγων, πρός ὑποδοχήν τῆς ἐμφανοῦς αὐτοῦ θε ϊκῆς παρουσίας• ἥν ἀεί μέν ποιεῖται, μεταβάλλων ἀπό τῆς σαρκός πρός τό πνα διά τῶν ἀρετῶν τούς ἀξίους• ποιήσει δέ καί ἐπί τέλει τοῦ αἰῶνος, ἐ μφανῶς ἀποκαλύπτων τά τέως πᾶσιν ἀπόρρητα Ὅσον ἐγώ εἰμι ἀτελής κ ἀνυπότακτος, μή ὑπα κούων τοῦ θῦ διά τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν• μήτε γινόμενος κατά τήν γνῶσιν τέλειος ταῖς φρεσίν ἀ τελής καί ἀνυπόκτατος τό κατ᾿ ἐμέ κ χς νομίζεται δι᾿ ἐμέ• μειῶ γάρ αὐτόν καί κολοβῶ, μή συναυξάνων αὐτω κα τά πνα, ὡς σῶμα Χριστοῦ τυγχάνων καί μέλη ἐκ μέρους ανατέλλει ὁ ἥλιος, καί δύνει ὁ ἥλιος, φησίν ἡ γραφή. οὐκοῦν καί ὁ λόγος, ποτέ μέν νομίζεται ἄνω ποτέ δέ κάτω κατά τήν ἀξίαν δηλονότι καί αὐτόν

τόν λόγον ἤ τόν τρόπον, τῶν μετερχομένων τήν ἀρετήν καί περί τήν θείαν γνῶσιν. κινουμένων μακάριος δέ ὁ κρατῶν ἄδυτον ἐν ἑαυτω, κατά τόν τοῦ ναυῆ Ἰησοῦν, τόν τῆς δικαιοσύνης ἥλιον• ὅλον τό μέτρον τῆς κατά τήν παροῦ σαν ζωήν ἡμέρας, κακίας ἑσπέρα κ ἀγνωσίας μή περιγραφόμενον ἵνα δυνηθη νομίμως τροπώσασθαι τούς ἐπανισταμένους αὐτοῦ πνηρούς δαί Ὑψούμενος ἐν ἡμῖν ὁ τοῦ μου θῦ λόγος διά πράξεως καί θεωρίας, πάντας ἕλκει πρός ἑαυτόν• τούς τε περί σάρκα καί ψυχήν καί φύσιν τῶν ὄντων ἡμετέρους λογισμούς τε κ λόγους καί αὐτά τά μέλη τοῦ σώμα τος κ τάς αἰσθήσεις κατ᾿ ἀρετήν ἁ γιάζων κ γνῶσιν κ ὑπό τόν εαὑτοῦ ζυγόν ποιούμενος. Ὁ τοίνυν θεατής τῶν θείων ἀναβαινέτω κατά σπουδήν, ἀκολουθῶν τω Λόγῳ• μέχρις οὗ φθάσει

τόν τόπον, οὗ ἐστιν. εκεῖ γάρ ἕλκει, καθώς φησιν ὁ εκκλησιαστής καί εἰς τον τό πον αὐτοῦ ἕλκει• δηλονότι τούς ἀκο λουθοῦντας αὐτω, ὡς μεγάλω αρχι ερεῖ, καί εἰσάγοντι εἰς τά Ἅγια τῶν α ἁγίων• ἔνθα τό καθ᾿ ἡμᾶς αὐτός ὑπέρ ἡμῶν πρόδρο Ὁ τήν κατ᾿ εὐσέβειαν μος εισηλθεν μετιών φιλοσοφίαν, καί προς τάς ἀοράτους παρατασσόμενος δυνά μεις εὐχέσθ τήν τε φυσικήν διά κρισιν αὐτω παραμεῖναι φῶς ἔχου σαν σύμμετρον, καί τήν φωτιστικήν τοῦ πνς χάριν. η μέν γάρ, παιδαγωγεῖ τήν σάρκα πρός ἀρετήν διά πράξεως• ἡ δέ, φωταγωγεῖ τόν νοῦν, τήν τῆς σοφίας προκρῖναι πάντων συμβί ωσιν• καθ᾿ ἥν τῶν τε τῆς κακίας ὀχυ ρωμάτων καί παντός ὑψώματος ἐπαιρομένου κατά την γνώσεως τοῦ θῦ, ποιεῖται τήν καθαίρεσιν. κ δηλοῖ δι᾿ εὐχῆς αἰτῶν ὁ τοῦ ναυῆ

Ἰησοῦς στῆναι τόν ἥλιον κατά Γαβαώ• τουτέστιν ἄδυτον αὐτῷ τό φῶς τῆς γνώσεως τοῦ θῦ, κατά τό ὄρος τῆς κατά νοῦν θεωρίας, φυλαχθῆναι• καί τήν σελήνην κατά φάραγγα• του τέστι τήν φυσικήν διάκρισιν ἐπί τῆς σαρκικῆς ἀσθενείας κειμένην, ἀπό τῆς ἀρετῆς ἀναλλοίωτον διαμεῖναι Γαβαώ ἐστιν, ὁ ὑψηλός νοῦς• ἡ δέ φά ραγξ ἐστίν ἡ τω θανάτω ταπεινω θεῖσα σάρξ. καί ὁ μέν ἥλιός ἐστιν, ὁ φωτίζων τόν νοῦν λόγος καί χορη γῶν αὐτῶ θεωρημάτων δύναμιν• κ πάσης αὐτόν ἀγνοίας ἀπαλλάσσων• ἡ δέ σελήνη, ὁ κατά φύσιν νόμος ἐ στίν ὁ πείθων τήν σάρκα, νομίμως ὑποταγῆναι τω πνι πρός τό δέξα σθαι τῶν ἐντολῶν τον ζυγόν Φύ σεως δέ σύμβολον ἡ σελήνη, διά τό τρε πτόν• ἀλλ᾿ ἐν τοῖς ἁγίοις ἄτρεπτος δι αμένει, διά τήν ἀναλλοίωτον ἕξιν τῆς ἀρετῆς.

Οὐκ ἔξω τῶν ζητούντων χρή ζητεῖσθαι τόν κν• ἀλλ᾿ ἐν ἑαυτοῖς διά τήν ἐν ἔργοις πίστεως, αὐτόν χρή ζητεῖν τούς ζη τοῦντας. εγγύς σου γάρ φησι τό ῥῆμά ἐστι ἐν τω στόματί σου καί ἐν τη καρ δία σου• τουτέστι τό ῥῆμα τῆς πίστε ως• ὡς αὐτοῦ ὄντος τοῦ χῦ και ῥήμα τος κ ζητουμένου Μήτε τό ὕψος τῆς θεϊκῆς ἀπειρίας ἐννοή σαντες, ἀπελπίσωμεν τήν τοῦ θῦ φιλανίαν ὡς οὐ φθάνουσαν διά τό ὕψος μέχρις ἡμῶν μήτε ἄπειρον βάθος τῆς ἡμῶν διά τήν ἁμαρτίαν πτώσεως ἐνθυμηθέντες, ἀνάστασιν γίνεσθαι τῆς ἐν ἡμῖν νεκρωθείσης ἀρετῆς ἀπιστήσωμεν. αμφότερα γάρ δυνατά τω θω• καί το κατελθεῖν κ φωτίσαι τόν νοῦν ἡμῶν διά γνώσεως• κ το ἀναστῆσαι πάλιν τήν ἀρετήν ἐ ν ἡμῖν καί ἑαυτω συνυψῶσαι διά τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης μή εἴπης γάρ

φησίν ἐν τη καρδία σου τίς ἀναβή σεται εἰς τον οὐνόν τουτέστι χν κατά γαγεῖν• ἤ, τις καταβήσεται εἰς τήν ἄβυ σσον τουτέστι χν ἐκ νεκρῶν ἀναγα γεῖν. τυχόν δέ και κατ᾿ ἄλλην ἐκδοχήν, ἄβυσσός ἐστι, πάνα τά μετά θν• ἐν οἷς ὅλος ὅλοις κατά πρόνοιαν ὁ τοῦ θῦ γίνεται λόγος, ὡς ζωή νεκροῖς ἐπιφοιτῶσα τοῖς οὖσι νεκρά γάρ πάντα καν ζῶντα μεθέξει ζωῆς. οὐνόν δέ,τήν φυσικήν τοῦ θῦ κρυ φιότητα καθ᾿ ἥν πᾶσίν ἐστιν ἀκατά ληπτος. Εἰ δέ τις πάλιν ἐκλάβοι οὐνόν μέν εἶναι τόν τῆς θεολογίας λόγον• ἄβυσσον δέ, τό τῆς οἰκονο μίας μυστήριον οὐκ ἀπεικότως ἐ ρεῖ κατά τόν ἐμόν λόγον. αμφότερα γάρ δυσεπίβατα τοῖς ἀποδεικτι κῶς ζητεῖν ἐπιχειροῦσι• μᾶλλον δέ παντελῶς ἄβατα, δίχα πίστεως ἐρευνώμενα.

εν μέν πρακτικω τοῖς τῶν ἀρετῶν τρόποις παχυνόμενος ὁ λόγος, γί νεται σάρξ• ἐν δέ τω θεωρητικω, τοῖς πνικοῖς νοήμασι λεπτυνόμενος, γί νεται ὥσπερ ἦν ἐν ἀρχη θς λόγος προ τον πρα ποιεῖ σάρκα τόν λόγον, ὁ παραδείγμασι καί ῥήμασι παχυτέ ροις διά τήν ἀνάλογον τῶν ἀκουόν των δύναμιν, ἠθικήν τοῦ λόγου τήν διδασκαλίαν ποιούμενος• κ πάλιν ποιεῖ πνα τόν λόγον, ὁ τοῖς ὑψηλοῖς θεωρήμασι την μυστικήν ἐκτιθέμενος θεολογίαν Ὁ μέν ἐκ τῶν θέσεων καταφατικῶς θεολογῶν, σάρκα ποι εῖ τόν λόγον• οὐκ ἔχων ἄλλοθεν, ἤ ἐκ τῶν ὁρωμένων καί ψηλαφωμένων τόν θν γινώσκειν ὡς αἴτιον• ὁ δε ἀπο φατικῶς ἐκ τῶν ἀφαιρέσεων θεολογῶν, πνα ποιεῖ τόν λόγον ὡς ἐν ἀρχη θν ὄντα, καί πρός θν ὄντα, ἐξ οὐδε νός τό παράπαν τῶν γνωσθῆναι δυ

ναμένων καλῶς γινώσκων τόν ὑπεράγνωστον Ὁ μαθών ὀρύσειν κατά τούς πριάρχας διά πράξεως καί θεωρίας τά ἐν αὐτῷ τῆς ἀρετῆς κ τῆς γνώσεως φρέατα, τόν χν ἔν δον εὑρήσει τήν πηγήν τῆς ζωῆς• ἀ φ᾿ ἧς πίνειν ἡμᾶς ἡ σοφία παρακελε ύεται λέγουσα• πίνε ὕδατα ἀπό σῶν ἀγγείων καί ἀπό σῶν φρεάτων πηγῆς• ὅπερ ποιοῦντες, εὑρήσομεν ἔνδον ἡμῶν ὄντας τούς αὐτῆς θησαυρούς. Οἱ κτηνωδῶς πρός μόνην τήν αἴσθησιν ζῶντες, ἐπισφαλῶς ἑαυτοῖς σάρκα ποιοῦσι τόν λόγον• εἰς ὑπηρεσίαν μέν πα θῶν, τοῖς τοῦ θῦ καταχρώμενοι κτίσμασι• τόν δέ τῆς σοφίας τῆς πᾶσιν ἐμφαινο μένης, οὐ κατανοοῦντες λόγον πρός τό γνῶναι κ δοξάσαι τον θν ἐκ τῶν αὐτοῦ ποιημάτων• κ συνιέναι πόθεν, καί τί, κ ἐπί τίνι, κ ποῦ φέρεσθαι διά τῶν ὁρωμένων γεγό ναμεν• ἀλλ᾿ ἐν σκότει τόν αἰῶνα τοῦτον διαπορευόμενοι, μόνην τήν περί θυ ἀμ

Ἐντενεῖ τὸ τόξον αὑτοῦ ἕως οὗ ἀσθενήσουσιν Οὐ παύσεται γὰρ βάλλων αὐτοὺς ταῖς τιμωρίαις μέχρις αὐτῶν καταλύ ση τὴν δύναμιν ωσεὶ κηρὸς τακεὶς ἀνταναιρεθήσονται, ἔπεσε πῦρ ἐπ' αὐτοὺς κ οὐκ εἶδον τὸν ἥλιον Δίκην δὲ κη ροῦ πυρὶ πελάζοντος καὶ τηκομένου διαλυθήσονται καὶ τῆς ζωῆς στερηθήσονται. τοῦτο γὰρ εἶπεν καὶ οὐκ εἶδον τὸν ἥ λιον· ὡς τῶν τελευτώντων τὴν ἡλιακὴν οραν οὐ δυναμένων ἀκτῖνα.

πρὸ τοῦ συνιέναι τὰς ἀκάνθας ὑμῶν τὴ ραμνω, ὡσεὶ ζῶντας ὡσεὶ ἐν ὀργη καταπίεται αὐτούς Ὁ σύμμαχος σαφέστερον τοῦτο ἡρμήνευσε· πρὶν ἢ αὐξηθῶσιν αἱ ἄκανθαι ὑμῶν, ὥστε γενέσθαι ῥάμνον, ἔτι ζῶντας ὡς ὁλό ξηρον λαί λαψ ἀρεῖ. Ὃ δὲ λέγει, τοῦτό ἐστι. Πᾶσαν μὲν ἁμαρτίαν ἄ κανθαν ἡ θεία καλει Γραφὴ· ἡ δὲ ῥάμνος ἄκανθα μέν ἐστι με γίστη δὲ καὶ δένδρον μιμουμένη απειλεῖ τοίνυν ἡ πρόῤῥη σις καὶ τω σαοὺλ καὶ τοῖς ἐκείνου συνεργοῖς, ταχεῖαν τὴν τι μωρίαν πρὶν γὰρ φησὶν αὐξηθη ὑμῶν ἡ πονηρία ὥστε ῥά μνω ἀπεικασθῆναι τοῦτ' ἔστιν τη μεγίστη ἀκάνθη θεήλα τος ὑμᾶς πληγὴ καταλήψεται, καὶ φρούδους ἐργάσεται. τοῦτο γὰρ εἶπεν καταπίεται. καθάπερ γὰρ τὸ καταπινό μενον ἀφανὲς λοιπὸν γίνεται, οὕτω καὶ ὑμεῖς φησὶν παρα δοθήσεσθε λήθη· ὅπερ δὴ καὶ συνέβη. μετ' ὀλίγον γὰρ χρόνον ἐν τω τῶν ἀλλοφύλων πολέμω δεξάμενος τὴν πληγὴν, οὐκ ἔτι τὴν πονηρίαν ἐπηύξησεν, ἀλλ' ἄκων τὸν κατὰ τοῦ δαυὶδ κατέλυσε πόλεμον. εὐφρανθήσεται δίκαιος ὅ τ' ἂν ἴδῃ ἐκδίκησιν τὰς χεῖρας αὑτοῦ νίψεται ἐν τω αἵμα τι τοῦ ἁμαρτωλου Εὐφραίνεται δὲ ὁ τῆς ἀρετῆς φρον τιστὴς τὸν τῆς κακίας ἐργάτην ὁρῶν κολαζόμενον· οὐκ ἐπιτωθάζων ἐκείνῳ, ἀλλὰ τὴν θείαν ὁρῶν προμήθει αν παροραν οὐκ ἀνεχομένην τοὺς ὑπ' ἐκείνων ἀδικουμέ νους. τὰς δὲ χεῖρας αὑτοῦ νίψεται οὐ τω αἵματι ταύτας φοι νίττων κ μολύνων ἀλλὰ δεικνὺς ἑαυτὸν ἀθῶον καὶ τῆς ἐκείνου πονηρίας κεχωρισμένον. Οὐ γὰρ ὥς τινες ὑπέλαβον ἐν τῷ αἵμα τι νίπτεται, ὡς οὐδεμίαν πρὸς ἐκεῖνον ἐσχηκὼς κοινωνίαν καὶ ἐρεῖ ανος εἰ ἄρα ἐστὶ καρπὸς τῷ δικαί ω ἄρα ἐστὶν ὁ θς κρίνων αὐτοὺς ἐν τη γη τὸ ἄρα ἐνταῦ θα ἀποφαντικῶς κεῖται· λέγει δὲ ὅτι πᾶς ὀρῶν τὸν δυσσε βεία συνεζηκότα ποινὴν τίσαντα κατὰ τόνδε τὸν βίον ὁμολογήσει κ θν εἶναι κ ἐφοραν τὰ γινόμενα, κ σοφῶς ἅπαν

τα πρυτανεύειν• καὶ τοῖς μὲν δικαίοις τοὺς καταλλήλων ἀπο νέμειν καρποὺς τοὺς δὲ τἀναντία προελομένους δίκας εἰσ πράττειν καὶ τὰς ἀξίας αυτοισ τιμωρίας ἐπάγειν. εἰς τὸ τέλος μὴ διαφθείρης, τω Δαδ εἰς στηλογραφίαν. οπότε ἀπέστειλεν σαοὺλ καὶ ἐφύλαξε τὸν οἶκον αὐτοῦτοῦ θανατῶσαι αὐτόν φθόνω δουλεύων ὁ Σαοὺλ τὸν τοῦ δαδ ἐτύρευε θάνατον• καί ποτε συ νεστιώμενον ἠβουλήθη κατακοντίσαι τω δόρατι. εκκλίναντα δὲ καὶ διαφυγόντα τὸν θάνατον, ἐπεχείρησε πάλιν χειρώσασθαι καί τινας ἀποστείλας τὴν οἰκίαν φρουρῆσαι προσέταξεν προ φανῆ τὴν δυσμένειαν δείξας. αλλ' ἡ μὲν τοῦ δαδ γαμετὴ τοῦ δὲ σα οὺλ θυγάτηρ γνώριμον μὲν τοῦτο ποιεῖ το ὁμοζύγω καὶ διά τινος αὐτὸν ἀποδράναι παρασκευάζει φωταγωγοῦ τὰ κενοτάφια δὲ λαβοῦσα, οὕτω γὰρ ἡ ἱστορία διδάσκει σχηματίζει τὴν κλί νην καὶ ἀῤῥωστοῦντος εἰκόνα διὰ τῶν ἱματίων διατυποῖ• κ δείκνυσιν πόῤῥωθεν τοῖς φρουρῆσαι προτεταγμένοις, ὑπό τινος τὸν δαδ ἐνοχλεῖσθαι νοσήματος λέγουσα αυτα μεν ουν νυ κτωρ ἐγένετο• ἡμέρας δὲ γενομένης κατάδηλον και τω σαουλ καὶ τοῖς δορυφόροις τὸ δράμα ἐγένετο. Τηνικαῦτα τοίνυν ὁ μακάρι ος δαδ τηνἐπιβουλὴν ἐκείνην διαφυγὼν, τὸν ψαλμὸν τοῦτον συνέγραψεν. αλλὰ τῶν μὲν τότε γενομένων ὀλίγα λέγει, τὰ δὲ πλείονα προλέγει, τοῦ θείου πνς τὴν αἴγλην δεξάμενος, καὶ τὴν κατὰ τοῦ σρς ἡμῶν τῶν Ἰουδαίων προθεασάμενος λύτταν. Καὶ γὰρ οἱ Ἰουδαῖοι τὸν δεσποτικὸν διὰ στρατιωτῶν φυ λάξαντες τάφον, ἡμέρας γενομένης, τὰ μὲν ἱμάτια εὗ ρον τὸν δὲ φυλαττόμενον οὐκ ἔτι εἶδον νεκρόν• ἀνέστη γὰρ κα ταλύσας τοῦ θανάτου τὸ κράτος. τὰς οἰκείας τοίνυν ἐπι βουλὰς βλέπων ὁ μακάριος κλεπτων δαδ και προθεωμενος ως κ ὁ ἐξ αὐτοῦ κατὰ σάρκα χαλεπώτερα παρὰ Ἰουδαίων πεί σεται προλέγει καὶ τῶν ἐθνῶν τὴν κλῆσιν, καὶ τὴν τῶν Ἰουδαί εξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου ὁ θς κ ων διασποράν ἐκ τῶν ἐπανισταμένων ἐπ' ἐμὲ λύτρωσαί με Δικαία τοῦ προφήτου ἡ αἴτησις• ἀπαλλαγῆναι γὰρ τῶν ἀ δίκως πολεμούντων ἱκέτευσεν. Εἶτα τὸν τούτον διηγεῖται σκοπόν. Ῥῦσαί με ἐκ τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν κ ἐξ ἀνδρῶν αἱ μιαιφόνοι, φησὶν, οἱ πολέμιοι καὶ πα μάτων σῶσόν με ράνομοι οἷς οὐδ' ἥν τινα οὖν προσενήνοχα βλάβην Ὅτι ἰδοὺ ἐθήρευσαν τὴν ψυχήν μου ἐπέθεντο ἐπ' ἐμὲ κρατεοι

παντοδαποῖς χρώμενοι μηχανήμασιν ἀνελεῖν με πειρῶνται, τη οἰ κεία δυνάμει θαῤῥοῦντες• ἀλλ' εἰκὸτως αὐτοὺς προηδικημένους τὴν τιμωρίαν ζητεῖν Οὔτε ἡ ἀνομία μου οὔτε ἡ ἁμαρτία μου κε Οὐδὲν φησὶν παρ' ἡμῶν εἰς αὐτοὺς γεγένηται λυπηρόν• οὐδέ τι ἐγκα Ἄνευ ἀνομί λεῖν ἔχοντες τὸν ἐμὸν καττύουσι θάνατον Ταῦτα ἀληθέστερον οὐ τω ας ἔδραμον καὶ κατεύθυνα δαδ ἁρμόττει ἀλλὰ τω ἐκ δαδ, καὶ τω κυρίω τοῦ δαδ Ἐκεῖνος γὰρ μόνος ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τω στόματι αὐτοῦ ως ἐν τύπω δὲ καὶ ὁ μακάριος ταῦτα λέγει δαδ• οὐ τὸ παν τελῶς ἀναμάρτητον ἑαυτω προσμαρτυρῶν, ἀλλὰ διδάσκ ως οὐδὲν τὸν σαοὺλ ἀδικήσας, ἀλλὰ πολλὰ καὶ πολλάκις εὐερ γετήσας, παντοδαπὰς ἐπιβουλὰς ὑπομένει οὕτω δὲ κ ὁ σύμ μαχος ἡρμήνευσεν. μὴ οὔσης ἁμαρτίας επιτρέχουσιν ἵνα Ἐξεγέρθητι εἰς συνάντησίν μου καὶ ἴδε πατάξωσιν σὲ δὲ τούτου φησὶν ἱκετεύω γενέσθαι κριτὴν τὸν ἅπαντα σαφῶς Καὶ σὺ κε ὁ θς τῶν δυνάμεων ὁ θς ἐπιστάμενον του ιὴλ πρόσχες τοῦ ἐπισκέψασθαι πάντα τὰ ἔθνη τὸ ἀναμάρτητον ἐν μόνω θεωρήσας τω ἐξ αὐτοῦ κατὰ σάρ κα καὶ τὴν τῶν ὁμοφύλων Ἰουδαίων κατ' αὐτοῦ μανίαν προ θεωρήσας τω πνι τὸν τῶν δυνάμεων κν καὶ τοῦ ιὴλ ἱκετεύει θν καταλιπεῖν μὲν Ἰουδαίους ἀτημελήτους πᾶσαν δὲ εἰς τὰ ἔθνη μεταθεῖναι τὴν πρόνοιαν καὶ τω τῆς θεογνωσίας κα ταυγᾶσαι φωτί ταῦτα δὲ τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγείλας, καὶ τὰς Ἰ Μὴ οἰκτειρήσης πάντας ουδαίων τιμωρίας προλέγει τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν Ἐπειδὴ γὰρ τοῖς προ φητικοῖς ὀφθαλμοῖς τὸν σταυρὸν ἑώρα κ ἐπαΐειν ἐδόκει τοῦ κυ λέγοντος• περ ἄφες αὐτοῖς οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσιν• βδελλυ ττόμενος τὴν τῆς ἀσεβείας ὑπερβολὴν μηδεμιᾶς αὐτοὺς ἀπολαῦσαι συγγνώμης ἀντιβολεῖ• εἶτα τῆς πνευματικῆς τροφῆς Ἐπιστρέ τὴν ἐσομένην αὐτοῖς ἔνδειαν προθεσπίζει ψουσιν εἰς ἑσπέραν καὶ λιμώξουσιν ὡς κύων κ κυκλώσουσι πόλιν. Καθάπερ φησιν κύνες νύκτωρ εἰώθασι τὰς τῶν πολεμιων περινοστεῖν ἀγορὰς γαστρὸς ὑπ' ἐνδείας τοῦτο ποιεῖν βιαζόμε νοι• ουτοι πάσης πνικῆς γυμνοὶ γενήσονται προμηθείας• κ οὔτε προφητικῆς ἀπολαύσανται χάριτος, καὶ τῆς ἀρχιερα τικῆς ἐπιμελείας ἔρημοι πάμπαν γενήσονται• καὶ δίκην κυ νὸς περιόντες διατελοῦσιν οὐδὲ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόν των ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν κατὰ τὴν εὐαγγελι

κὴν φωνὴν μεταλαχεῖν ἀξιούμενοι. εἶτα σαφέστερον τῆς τιμω ρίας τὴν αἰτίαν διδάσκει Ἰδοὺ αὐτοὶ ἀποφθέγξονται ἐν τω στόματι αὐτῶν κ ῥομφαία ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν ὅτι τίς ἤκουσεν εν τη γλώττη φησὶν τὸν φόνον ἐργάζονται, οἷόν τινα αἰχμὴν καὶ ῥομφαίαν τοὺς λόγους προφέροντες μαρτυρεῖ δὲ τοῖς λόγοις τὰ πράγματα τη γὰρ γλώττη τὸν δεσπότην ἐστρωσαν βοήσαντες αἶρε αἶρε στρωσον αὐτόν• τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν τη δὲ τοῦ πι λάτου δορυφοροι τοῖς λόγοις τὸ ἔργον ἐπέθεσαν κ τω ἰκρίω τὸν σρα προσήλωσαν τοῦτο καὶ ὁ προφητικὸς ἔφη λόγος• ιδου αὐτοὶ ἀποφθέγξονται ἐν τω στόματι αὐτῶν κ ῥομ φαία ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν ὅτι τίς ἤκουσεν οτι οἷς προ φέρουσιν λόγοις ἀντὶ ῥομφαίας κέχρηνται ταῦτα δὲ φησὶν δρῶσιν ὡς μηδενὸς ἐφορῶντος τοῦτο γὰρ δηλοῖ οτι τίς ἤ κουσεν ως μηδενὸς γὰρ μήτε ακουοντος μηδε ορωντος τὰ γινό μενα κ τὰς εὐθύνας εἰσπράττοντος, οὕτω ταῦτα τολμῶ σιν ταύτην δε τὴν διάνοιαν και ὁ Σύμμαχος ἡρμήνευσεν αν τὶ γὰρ τοῦ οτι τίς ἤκουσεν ὡς μηδενὸς ἀκούοντος τέθεικεν Καὶ σὺ κε ἐκγελάσεις αὐτούς Ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἐκεῖνα τολ μῶσιν• σὺ δὲ κ ἀκούεις κ βλέπεις καὶ γελας αὐτῶν τὴν μανίαν Ἐξουδενώσεις πάντα τὰ ἔθνη Οὐ μόνον γὰρ ἐκείνων, ἀ λλὰ κ πάντων τῶν ἐθνῶν περιγενέσθαι σοι ῥάδιον οὕτω καὶ ὁ θεσπέσιος Ἡσαΐας ἔφη τὴν τῆς θείας δυνάμεως ὑ περβολὴν δεῖξαι φιλονεικῶν εἰ πάντα τὰ ἔθνη, ὡς σταγὼν ἀ πὸ κάδου καὶ ὡς ῥοπὴ ζυγοῦ κ ὡς σίελος ἐλογίσθησαν καὶ λογισθήσονται τίνι ὁμοιώσατε κν καὶ τίνι ὁμοιώ ματι ὁμοιώσαται αὐτόν Τὸ κράτος μου πρὸς σὲ φυ λάξω ὅτι σὺ ὁ Θεὸς ἀντιλήπτωρ μου ει Σὲ, φησὶν, ἔχω τς ἐμῆς δυνάμεως φύλακα• τῆς γὰρ σῆς ἀπολαύων προμη θείας διατελῶ Ὁ θς μου τὸ ἔλεος αὐτοῦ προφθάσει με Προλαμβάνεις ἀεὶ τὰς αἰτήσεις ὦ δέσποτα καὶ διὰ φιλανίας υπερβολὴν οὐκ ἀναμένεις τὰς ἱκετείας Ὁ θς μου δεί ξει μοι ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου Κοινοὺς ἐχθροὺς ὁ προφή της ἡγεῖται τοὺς τοῦ σρς ἐχθρούς εἶτα προλέγει τα τουτοις ἐσόμενα Μὴ ἀποκτείνῃς αὐτούς μήποτε ἐπιλά θωνται τοῦ νόμου σου Ἱκετεύω φησὶν μὴ πανωλε θρίαν αὐτοὺς ὑπομεῖναι. εἰσὶ γὰρ ἐν αὐτοῖς πολλοὶ τοῖς τῆς μεταμελείας φαρμάκοις θεραπευόμενοι εν γὰρ τω

θανάτω οὐκ ἔστιν ὁ μνημονεύων σου• ἐν δὲ τω αδη τίς ἐξομο λογήσεταί σοι ποίαν τοίνυν αὐτοὺς βούλειτίσ ποινήν Διασκόρπισον αὐτοὺς ἐν τη δυνάμει σου• καὶ κατάγαγε αὐτοὺς, ὁ ὑπερασπιστής μου κε Εἰς πᾶσαν φησιν αὐτοὺς σκέ δασον τὴν οἰκουμένην καὶ ποίησον σποράδας καὶ μετανά στας• ἐπειδὴ κακοι κατὰ σοῦ κέχρηνται συμφωνία. τίς δὲ αὕτη διδάσκει Ἁμαρτία στόματος αὐτῶν λόγος χειλέ ων αὐτῶν σύμφωνα καὶ ταῦτα τοῖς προηρμηνευμέ νοις καὶ γὰρ ἄνω ἔφη• Ἰδοὺ αὐτοὶ ἀποφθέγξονται ἐν τω στό ματι αὐτῶν καὶ ῥομφαία ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν καὶ ἐνταῦ θα πάλιν τῆς τοῦ στόματος ἁμαρτίας καὶ τοῦ λόγου τῶν χειλέων κατηγορεῖ• διὰ πάντων διδάσκων, ὡς ἐκείνης τῆς φωνῆς εἰσπράττονται δίκας ἢν συμφώνως ἀφῆκαν τὴν δικαίαν τοῦ πιλάτου παραφθείραντες ψῆφον• ἐκείνου γὰρ ὡς ἀθῶον ἀφεῖναι βουλομένου οὗτοι ἐβόων• αἶρε αἶρε στρω σον αὐτόν• τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν ταῦτα δὲ σαφέστερον ὁ σύμμαχος ἡρμήνευσεν. αντὶ γὰρ τοῦ διασκόρπισον αὐτοὺς, αναστάτωσον αὐτοὺς τη δυνάμει σου καὶ κάθελε αὐτοὺς ὑπερασπιστὰ ἡμῶν κε τη ἁμαρτία τοῦ στόματος αὐτῶν τω λόγω τῶν χειλέων αὐτῶν αναστάτους φη αυτους ποίησον καὶ δούλους ἀντ' ἐλευθέρων ἀπόφηνον• δι ὰ τὴν ἁμαρτίαν τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ τὸν λόγον τῶν χει λέων αὐτῶν οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς πυργοποιίας τὴν κακὴν συμ φωνίαν τη διαφωνία διέλυσεν καὶ την νόσω τῆς βλαβερᾶς ομονοίας φάρμακον ἀλλεξίκακον προσενήνοχεν, τῶν Καὶ συλληφθήτωσαν ἐν τη γλωσσῶν τὴν διαίρεσιν Δι' ὧν φησὶν ἐτόλμησαν διὰ του ὑπερηφανία αὐτῶν των δότωσαν δίκας• καὶ δουλεύειν οὐκ ἀνεχόμενοι τω σεσω κότι χω ἀλλὰ τὴν τοῦ καίσαρος ἀσπασάμενοι βασιλεί αν τη τοῦ καίσαρος δουλείᾳ παραδοθήτωσαν και ἐξ ἀρας καὶ ψεύδους διαγγελήσονται εν συντελεία, ἐν ὀρ Τοῦτο σαφέστερ γη συντελείας καὶ οὐ μὴ ὑπάρξωσιν ὁ σύμμαχος ἡρμήνευσεν• συλληφθήτωσαν μετὰ τῆς ὑπε ρηφανίας αὐτῶν• ἀρὰν καὶ ψεῦδος λαλοῦντας συντέλεσον• ἐν θυμω ἀνάλωσον, ἵνα μὴ ὦσιν επειδὴ γὰρ συκοφαντί αις κατά του σρς ἐχρήσαντο λέγοντες αὐτὸν προστεταχέ ναι μὴ δοῦναι καίσαρι κίνσον• καὶ ταῦτα ἀκηκοότες αυ του παρεγγυῶντος δοῦναι τὰ τοῦ καίσαρος καίσαρι, κ τὰ

τοῦ θυ τω θω• καὶ ἀραῖς δὲ πολλαῖς αὐτὸν καὶ λοιδορίαις ἔβαλλ. δι ἐκείνας ἔφη τὰς ἀρὰς καὶ τὰς συκοφαντίας, καὶ τὴν ἁμαρτί αν τοῦ στόματος ταύτην αὐτοὺς ὑπομεμενηκέναι τὴν συντέ λειαν συντέλειαν δὲ οὐ τὴν πανωλεθρίαν καλεῖ ἀλλὰ τὸ μηκέ τι αὐτοὺς λαὸν χρηματίζειν θυ εσκεδασμένοι γὰρ κατὰ τὴν οἰκουμένην καὶ ρωμαίοις δουλεύειν ἠναγκασμένοι τῆς νομικς λατρείας εστέρηνται• πόῤῥω τῆς πολυθρυλλήτου διάγουσι μητρο πόλεως τῆς βασιλικῆς ἔρημοι κηδεμονίας γεγένηνται• ἱε ρατικῆς ἐπιμελείας οὐκ ἀπολαύουσιν τῆς προφητικῆς ἐγυμνώ θησαν χάριτος τὸ τοίνυν οὐχ ὑπάρξουσιν ἀντὶ τοῦ εἰς λαὸν οὐκέτι φησὶν καθ' ἑαυτοὺς πολιτεύσονται μόνην οἰκοῦντες τὴν παλαιστίνην, καὶ λαὸς θυ χρηματίζοντες συντε λείας δὲ τὰς παντοδαπὰς καλεῖ τιμωρίας καὶ γὰρ ἐπὶ γαι ου τοῦ τετάρτου καίσαρος κινδύνους μεγίστους ὑπέμειναν• κ μέν τοι καὶ ἐπὶ νέρωνος πολλαῖς περιέπεσον συμφοραῖς καὶ οὐ εσπασιανὸς τὰς πλείστας τῆς ιουδαίας ἐπολιόρκησεν πόλεις• καὶ τῖτος προσεδρεύσας τοῖς ιεροσολύμοις κ την χωραν εδη ωσεν καὶ τὴν πόλιν ἐπόρθησεν καὶ τοὺς τὸν θάνατον διαφυ γόντας ἐξανδραποδίσας, δορυαλώτους ελαβεν καὶ ἄλ δὲ παντοδαποῖς μετὰ ταῦτα περιέπεσον ἀλγεινοῖς• κ νυ δὲ ὡσαύτως ἐν αἷς παροικοῦσι πόλεσιν ἀφορμῆς τινος γινο μένης, πολλάκις τὰ ἀνήκεστα πάσχουσιν τῆς ἀρᾶς κ τοῦ ψε δους καὶ τῆς ἁμαρτίας τοῦ στόματος ἀπαιτούμενοι δίκας καὶ δι αὐτῶν μανθάνουσι τῶν πραγμάτων ὅτι τῶν ἁπάντ ἐστὶν κσ καὶ δεσπότης ὁ στρωθείς θσ. Τοῦτο γὰρ κ ὁ προφήτης ἔφη• Καὶ γνώσονται ὅτι ὁ θς δεσπόζει τοῦ ιακὼβ κ τῶν περάτων τῆς γῆς Τοῦτο γὰρ δὴ τὸ παράδοξον ὅτι πρὸ τοῦ στροῦ κ ὑπ αὐτῶν ἠπιστεῖτο τῶν ιουδαίων• μετὰ δὲ τὸ ἐπονείδιστον ἐ κεῖνο πάθος πάσης ὁ στρωθεὶς δεσπόζει τῆς οἰκουμένης• τῶν μὲν ἑκόντων προσκυνούντων, τῶν δέ γε ἀκόντων φό βω δουλεύειν ἠναγκασμένων Ἐπιστρέψουσιν εἰς ἑσπέ ραν καὶ λιμώξουσιν ὡς κύων καὶ κυκλώσουσιν πόλιν. Ἐπειδὴ γὰρ εἶπεν εν ὀργη συντελείας καὶ οὐ μὴ ὑπάρξωσιν• ἵνα μήτις ἐναντία εἰρηκέναι νομίσῃ τὸν προφήτην τὸ διασκέ δασον αὐτοὺς ἐν τη δυνάμει σου εἰκότως τη ταυτολογία ἐχρή σατο, καί φησιν αὐτοὺς κυνῶν δίκην λιμω τηκομένων κ νύ κτωρ εν ταις πόλεσι περινοστούντων, διάξειν οὐδεμιᾶς πνι κῆς τροφῆς ἀπολαύοντας εναλλαγὴ γὰρ πραγμάτων ἐγένετο

καὶ ιουδαῖοι μὲν οἱ πάλαι υἱοὶ διὰ τὴν οἰκείαν πονηρίαν, τὴν τῶν κυνῶν ἔλαχον τάξιν• τὰ δὲ ἔθνη τα πάλαι κυσὶν ἐοικότα, τῆς τῶν υἱῶν ἠξιώθησαν τιμῆς αὐτοὶ διασκορπισθήσονται τοῦ φαγεῖν ἐὰν δὲ μὴ χορτασθῶσιν καὶ γογγύσωσιν τοῦτο ὁ σύμμαχος τω προτέρω ἀποδέδωκεν. ἔφη δὲ ουτως• ανακαμπτέτωσαν ἑσπέρας θορυβείτωσαν ὡς κύνες περιερ χόμενοι πόλιν ῥεμβόμενοι ἵνα μὴ ἀχόρταστοι αὐλισθῶσι τούτου γὰρ φησιν χάριν οἱ κύνες περινοστοῦσι νύκτωρ τρο φήν τινα ζητοῦντες, ἵνα μὴ ἀχόρταστοι αὐλισθῶσιν• κατα δὲ τοὺς εβδομήκοντα οὕτω νοητέον• ὅτι κυνῶν δίκην καὶ ουτοι κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐσκεδασμένοι τὴν πνικὴν ἐπιζητη σουσιν τροφήν• οὐχ ευρίσκοντες δὲ ταύτην διὰ τὸ μὴ πιστεύειν τω ὑπὸ πάντων προκεκηρυγμένω τῶν προφητῶν, θορυζου σιν καὶ γογγύζουσιν, τὴν ἀχάριστον καὶ ἐν τούτω γνώμην ἐπι Ἐγὼ δὲ ασομαι τὴν δύναμίν σου κ ἀγαλλι δεικνυντες Ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἐκεῖνα τολ άσομαι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου μῶντες, τοσαῦτα πείσονται• ἐγὼ δὲ τὸν σὸν ἔλεον ἀνυμνήσω καὶ τοῦ νοεροῦ σου φωτὸς ἀνατείλαντος καὶ τη οἰκουμένη δεδωκότος τὸν ὄρθρον τὸν ἀμέτρητόν σου οἶκτον ἐν ἁπάσαις Ὅτι ἐγενήθης ἀντιλήπτωρ ταῖς ἐκκλησίαις δοξάσω μου καὶ καταφυγή μου ἐν ἡμέρα θλίψεώς μου Βοηθός μου εἶ σοὶ ψαλῶ ὅτι ὁ θς ἀντιλήπτωρ μου εἶ ο θς μου τὸ ἔλεός μου Ἀπέλαυσα γὰρ τῆς σῆς ἐπικουρίας ἀεί• κ διὰ τὴς σὴς προνοίας τὰς προσπεσούσας διέφυγον συμφοράς οὗ δὴ χάριν σὲ μόνον οἶδα θν καί σε πηγὴν ἐλέους καὶ φιλανίας καλῶ. ταῦτα ὁ μακάριος δαδ πόῤῥωθεν προφητικοῖς ἰδὼν ὀφθαλμ καὶ τὰς ιουδαίων προείρηκε συμφορὰς καὶ αὐτὸς ὑμνή σιν ἀεὶ τὸν δεσπότην ὑπέσχετο• κ πληροῖ δε τὰς ὑποσχέσεις διὰ τῶν εὐσεβῶν τὴν ὑμνωδίαν προσφέρων. εἰς τὸ τέλος τοῖς ἀλλοιωθησομένοις εἰς στηλογραφίαν τω δαδ εἰς διδαχήν οπότε ἐνεπύρισεν τὴν Μεσοποταμίαν συρίας κ συρί αν σωβὰλ καὶ ἐπέστρεψεν καὶ ἐπάταξεν την φάραγγα τῶν ἁλῶν δώδεκα χιλιάδας. Ταῦτα μὲν ἤδη καὶ γεγένηται καὶ ἐν τη δευτέρα τῶν Βασιλειῶν ἀναγέγραπται Ἡ δὲ εἰς τὸ τέλος ἐπιγραφὴ διδάσκει νοεῖν, ὡς τη ιστορία καὶ προφητεία τις ἀνακέκραται• πρόσκειται δε τη ἐπιγραφη καὶ τοῖς ἀλλοιωθησομένοις η δὲ ἀλλοίω σις μεταβολήν τινα αἰνίττεται κ μεταβολὴν οὐ γεγενημένων,

ἀλλ' ἐσομένων πραγμάτων οὐ γὰρ εἶπεν τοῖς ἀλλοιωθεῖσιν, ἀ λλὰ τοῖς ἀλλοιωθησομένοις. καὶ ἡ στηλογραφία δὲ τῆς νίκης σημαντική• ἐν κεφαλαίω δὲ τῆς προφητείας τὴν ὑπόθε σιν ἀναγκαῖον εἰπεῖν τὰς προειρημένας νίκας νενικηκὼς ὁ μακάριος δαδ, προεῖδεν τοῖς τοῦ πνς ὀφθαλμοῖς τὴν ἐσομέ νην τοῦ λαοῦ παρανομίαν καὶ τὴν δια ταυτην συμβησομέ νην αἰχμαλωσίαν. προεῖδεν δὲ καὶ τὴν ἐκεῖθεν θεία χάριτι γενησομένην ἐπάνοδον καὶ ἀναγκαῖον ωήθη καὶ τὰ λυπηρὰ καὶ τὰ θυμήρη προγράψαι εἰς ὠφέλειαν τῶν ἐπ ἐκείνων πραγ μάτων ἐσομένων ἀνων Ὁ θς ἀπώσω ἡμᾶς καὶ καθεῖ λες ἡμᾶς Ἐνταῦθα τὴν αἰχμαλωσίαν λέγει• εἶτα τοῦ θῦ τὸ δίκαιον καὶ φιλάνον οργίσθης κ ωκτείρησας ἡμᾶς. Διὰ μὲν γὰρ τὰς παρανομίας ὠργίσθης μετὰ δὲ τὴν τιμωρί αν ἠλέησας Συνέσεισας τὴν γῆν κ συνετάραξας αὐτήν. τὰς τῶν ασσυρίων καὶ βαβυλωνίων ἐφόδους διὰ τούτων ἐδή λωσε• σεισμοῦ γὰρ δίκην ἄρδην ἠφάνισαν ἅπαντα. εἶτα τη φιλανίαν αἰτεῖ Ἴασαι τὰ συντρίμματα αὐτῆς ὅτι ἐσαλεύθη Πάλιν τὰ γεγενημένα διέξεισιν Ἔδειξας τω λαω σου σκληρά Ποῖα ταῦτα Ἐπότισας ἡμᾶς οἶνον κατανύξεως τω πλήθει φησὶν τῶν συμφορῶν, καθάπερ οἴνω τινὶ, κάρον ἡμῖν ἐνεποίησας καὶ ὀδύνης ἐνέπλησας τὰς ἡμετέρας ψυ χάς. ουτω γὰρ καὶ ὁ ακύλας ἡρμήνευσεν• επότισας ἡμᾶς οἶνον καρώσεως εδωκας τοῖς φοβουμένοις σε σημεί ωσιν τοῦ φυγεῖν ἀπὸ προσώπου τόξου Τοῦτο σαφέστε ρον ὁ μακάριος ιεζεκιὴλ ὁ προφήτης διδάσκει εωρακέναι γὰρ ἄγγελον ἔφη ὑπὸ τοῦ θῦ τῶν ὅλων προστεταγμένον ἅπα σαν τὴν πόλιν περινοστῆσαι, καὶ ἐπιθεῖναι τοῖς μετώποις σημεῖον τῶν καταστενόντων ἐπὶ ταῖς τοῦ λαοῦ παρανομί αις. αλλ' ἐκεῖνα τύπος τῶν ἡμετέρων• τὸ γὰρ ἀληθὲς ση μεῖον ἡμεῖς παρὰ τῆς θείας ἐλάβομεν χάριτος• ω κεχρη μένοι, κρείττους τῶν τοῦ δυσμενοῦς γινόμεθα τοξευμάτ Ὅπως ἂν ῥυσθῶσιν οἱ ἀγαπητοί σου Τούτω δὲ φησὶν τω σημείω τοὺς ἀνακειμένους σοι διαφυλάττεις οἳ διὰ τὴν οἰ κείαν ἀρετὴν τῆς φιλοστοργίας ἠξίωνται σῶσον τη δεξια σου κ ἐπάκουσόν μου Μετάβαλε φησὶν τὰς ἐπικειμένας τω λαω σου συμφοράς• κ οἷόν τινιδεξι α τη ση κηδεμονία κειμένους ἀνάστησον οὕτω προσενεγ κὼν τὴν δέησιν δέχεται τὴν ἀπόκρισιν κ ταύτην οὐκ ἀνέχεται

κρύψαι ἀλλὰ πάντας διδάσκει Ὁ θς ἐλάλησεν ἐν τω ἁγίω αὑτοῦ τουτέστιν διὰ τῆς τοῦ παναγίου πνς χάριτος ὀργάνω τη τοῦ προ φήτου χρησαμένης γλώττη τι δε ελαλησεν αγαλλιάσο μαι κ διαμεριῶ σίκιμα κ τὴν κοιλάδα τῶν σκηνῶν διαμετρήσω σίκιμα ἡ τοῦ τω ιωσὴφ ὑπὸ τοῦ ιακὼβ καταλειφθεῖσα πόλις. εν ταύτη δὲ ὁ εφραιμ μετὰ τὴν διαίρεσιν τῶν φυλῶν ἐπήξατο βα σιλείαν• κοιλάδα δὲ σκηνῶν τὴν τῶν ισραηλιτῶν λέγει χώραν ὡς ἔρημον γεγενημένην καὶ ποιμενικὰς τηνικαῦτα σκη νὰς δεξαμένην. υπισχνεῖται τοίνυν ὁ τῶν ὅλων θς ἐπανά γειν τοὺς γεγενημένους δορυαλώτους καὶ τὴν πατρωαν αὐτοῖς διανέμειν γῆν• καὶ ουτως αὐτὴν οἰκητόρων πληρώσειν ὡς καὶ περὶ μέτρων τοὺς ἐνοικοῦντας φιλονεικεῖν• καὶ τούτω κεχρημένους τὴν τῆς γῆς ποιεῖσθαι διανομήν εμός ἐστιν γαλαὰδ καὶ ἐμός ἐστιν μανασσὴς καὶ εφραιμ κρα Γαλαὰδ οὐ φυλῆς ὄνομα ταίωσις τῆς κεφαλῆς μου ἀλλὰ τόπου• ὁ μανασσὴς δὲ φυλῆς ἐπώνυμος τὴν δὲ γα λλααδίτιν ἄνωθεν ἐκληρώσατο γῆν. οἰκίαν τοίνυν λέγει καὶ τὴν φυλὴν καὶ τὴν τούτου γῆν,καὶ τὴν ἐπάνοδον προ μηνύων καὶ τῶν χωρίων ἐκείνων τὴν οἴκησιν• καὶ τω εφραιμ δὲ ὑπισχνεῖται τὴν προτέραν ἀποδώσειν ἰσχύν αντὶ δὲ τῆς κεφαλῆς μου ὁ σύμμαχος ἀρχῆς μου τέθεικε• ἀντὶ τοῦ Ἰούδας βασι πρόμαχον αὐτὸν ὡς πάλαι καταστήσω Ἐπειδὴ γὰρ μετὰ τὴν ἐπάνοδον ἀδιαίρετοι με λεύς μου μενήκασιν αἱ φυλαί• μόνον δὲ τὸν ἐξ ιούδα ζοροβάβελ εἶχον ἡγεμόνα καὶ βασιλέα• εἰκότως τὸν μὲν εφραῒμ κραταί ωσιν κεφαλῆς την ἀρχην προηγόρευσεν τὸν δὲ ιούδαν βα σιλέα τὸ δὲ βασιλεύς μου ἀντὶ τοῦ ὑπ' ἐμοῦ χειροτονούμενος βασιλεὺς καὶ τοῦ ἐμοῦ βασιλεύων λαοῦ ουτω καὶ παρὰ τῷ ησαΐα τάδε λέγει κς τω χω μου κω τουτέστιν τω ὑπ' εμοῦ κε χρισμένω καὶ κεχειροτονημένω μωὰβ λέβης τῆς ἐλ Τοῦτο ὁ ακύλας ουτως ἡρμήνευσεν μω πίδος μου ὰβ λέβης τοῦ λουτροῦ μου ο δὲ σύρος κάδος τῆς πλύσεώς μου επειδὴ γὰρ ἐν τοῖς τοιούτοις σκεύεσιν καὶ τοὺς πόδας ἀ πονίπτειν καὶ τοῖς ποσὶν ἀποῤῥύπτειν την ἐῤῥυπωμένην ἐσθῆτα εἰώθαμεν τὴν ὑποταγὴν τοῦ μωὰβ διὰ τοῦ κάδου τῆς πλύσεως παρεδήλωσεν καὶ ὁ λέβης δὲ ἐπὶ τιμωρία κεῖται παρὰ τη θεία γραφη ουτω καὶ ὁ μακάριος ιεζεκι ὴλ διδάσκει λέβητα προσταχθεὶς καλέσαι τὴν ιλὴμ κρέα δὲ

τοὺς ἐνοικοῦντας πυρ δὲ τὸν βαβυλώνιον ζωμὸν δὲ τὴν ἀναγκαίαν τροφήν ου ἐπιλελοιπότος κατεκαίετο τὰ κρέα ουτω καὶ ὁ μακάριος ιερεμίας λέβητα ὑποκαιόμενον εἶδεν• καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου βοῤῥᾶ λέγει τοίνυν ὅτι καὶ μανασσὴς τὴν οἰκείαν ἀπολήψεται γῆν• καὶ ὁ εφραιμ τὴν προτέραν ἀνακτισεται δύναμιν• καὶ ὁ ιούδας πάντων ἀναγορευθήσεται βασιλεύς• μωαβῖται δὲ αὐτοῖς ὑποταγήσον ται τὴν ἄμαχον αὐτῶν θεώμενοι ῥώμην οὐ μόνον δὲ ἐκει νοι ἀλλὰ καὶ ιδουμαῖοι καὶ ἀλλόφυλοι Ἐπὶ τὴν ιδουμαί αν ἐκτενῶ τὸ ὑπόδημά μου εμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν. Πρὸς γὰρ τους μωαβίτας καὶ τοὺς ιδουμαίους δουλώσομαι κ τοὺς ἀλλοφύλους ὑποταγῆναι καταναγκάσω αλλοφύλους μέν τοι καλεῖ τοὺς παλαιστινοὺς ἡ θεία γραφὴ οὐχ ὡς τῶν ἄλλων ἐθνῶν ὁμοφύλων ὄντων, ἀλλ' ὡς τῶν ἄλλων μὲν ἀφεστηκότ τούτων δὲ οὐ μόνον ὁμόρων ὄντων, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ κατοι κούντων ουτως ιεβουσαῖοι τὴν ιλὴμ ωκησαν ἐπὶ πλεῖστον• ουτως γαβαωνῖται τὴν γαβαών• καὶ γαζαῖοι δὲ καὶ ασκαλω νῖται καὶ οἱ ἄλλοι πλησίον ωκουν καὶ ταῦτα σαφέστερον αἱ ἱ στορίαι διδάσκουσιν ουτω ταῦτα ὑπὸ τοῦ θυ τῶν ὅλων διδαχθεὶς ο προφήτης, ἰδεῖν ἐφίεται τοῦ λαοῦ τὴν μετὰ τὴν ἐπάνοδον εὐκλη ρίαν καί φησιν Τίς ἀπάξει με εἰς πόλιν περιοχῆς ἢ τίς ὁδηγή σει με ἕως τῆς ιδουμαίας οὐχὶ σὺ ο θς ὁ ἀπωσάμενος ἡμᾶς Πόλιν περιοχῆς τὴν ιλημ καλεῖ. ταύτην ὁ σύμμαχος πεφραγμένη ἡρμήνευσεν. επειδὴ γὰρ ἀνάστατος ἐγεγόνει κ ηρημωτο τῶν τειχῶν μετὰ δὲ τὴν ἐπάνοδον τοὺς οἰκείους ἀπέλαβε περι βόλους, ἰδεῖν αὐτὴν ὁ προφήτης τετειχισμένην ποθεῖ καὶ ἕως της ιδουμαίας ὡς βασιλεὺς δραμεῖν καὶ ἰδεῖν τοὺς ἀεὶ δυσμενεῖς, δουλεύειν ἠναγκασμένους. ταῦτα δὲ φησὶν σὺ δρά σον κε ὁ ἀπωσάμενος ἡμᾶς καὶ τη τῶν βαβυλωνίων πα ραδοὺς δυναστεία• οὕτως τὰ ἀγαθὰ προθεσπίσας, ὑπὲρ τῶν ανιαρῶν ἱκετεύει Καὶ οὐκ ἐξελεύση ὁ θς ἐν ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν Ὁρας ἡμᾶς φησὶν ουτω πικρῶς πολεμουμένους καὶ οὐ στρατηγεῖς οὐδὲ ἀριστεύεις συνήθως Δὸς ἡμῖν βο ήθειαν ἐκ θλίψεως καὶ ματαία σωτηρία ἀνου Τὸν καί σύνδεσμον εναλλάξας ὁ σύμμαχος, σαφέστερον τὴν ἑρ μηνείαν εἰργάσατο. ἔφη δὲ οὕτως• δὸς ἡμῖν βοήθειαν ἐκ θλί ψεως• ματαία γὰρ σρία παρα ἀνου. επάμυνον φησὶν διακει μένοις κακῶς• σοὶ γὰρ μόνω δυνατὸν διαλῦσαι τὰς συμφορ

νην διανοιαν πλουσιαν την παρ εαυτης δωρειται χαριν αποστησαντες τοινυ εαυτους παντων των βιωτικων και τας φροντιδας τας α κανθων δικην συμπνιγειν δυναμενας τον η μετερον λογισμον εξελοντες ολην εαυτων την διανοιαν μεταστησωμεν την των πνικων επιθυμιαν ινα πολλην εντευθεν δεξαμενοι την αφελειαν κ κερδαναντες τι μεγα και γενναι ον ουτως εξελθωμεν αλλ ινα σαφεστερος υμιν ο λογος γενηται μικρα των χθες ειρημενων υπομνησομεν την υμετεραν αγαπην ιν ουτως καθαπερ σωμα εν κ τα σημερον μελλοντα ρηθησεσθαι συναψωμεν τοις χθες ειρημενοις εδεικνυμεν γαρ χθες καθαπερ μεμνησθε πως ο μακαριος μωυσης διηγουμενος ημιν των στοιχειων τουτων των ορωμενων την δη μιουργιαν ελεγεν ότι εν αρχη εποιησεν ο θς τον ουνον και την γην η δε γη ην αορατος και ακατασκευαστος κ εδιδασκεν ημας την αιτιαν τινος ενεκεν και δια τι ουτως την γην παρηγαγεν αμορφωτον και αδιατυπωτον κ οιμαι υμας απαντα μετα ακριβειας κα τεχειν αναγκαιον ουν σημερον τοις ακολου θως ειρημενοις επεξελθειν επειδη γαρ ειπεν η δε γη ην αορατος και ακατασκευαστος δι δασκει ημας ακριβως ποθεν ην αορατος κ ακατασκευαστος φασκων κ σκοτος επα νω της αβυσσου και πνα θυ επεφερετο επανω του υδατος σκοπει μοι ενταυθα

του μακαριου προφητου το απορρητον κ όπως ου παντα κατά μερος διηγειται τα δημιουργη θεντα αλλα τα σνεκτικωτερα των στοι χειων διδαξας ημας και ουνου και γης μνη μονευσας τα αλλα παραλιμπανει ουδαμου γαρ ειπων των υδατων την δημιουργιαν φησιν κ σκοτος επανω της αβυσσου και πνα θυ επεφερετο επανω του υδατος τουτο γαρ ην το καλυπτον της γης το προσωπον το σκοτος λεγω και η αβυσσος των υδατων εμαθομεν εντευθεν ότι απαν το ορωμενον αβυσσος ην υδατων σκοτω κεκαλυμενη κ εδειτο του σοφου δημιουργου ώστε πασαν ταυτης την αμορφιαν εξελειν και εις ευκο σμιαν τινα τα παντα αγαγειν και σκοτος φησιν επανω της αβυσσου και πνα θυ ε πανω του υδατος τι βουλεται του τι το ει ρημενον πνα φησι θυ επεφερετο επανω του υδατος εμοι δοκει τουτο σημαινειν ότι ενεργεια τις ζωτικη προσην τοις υδασι κ ουκ ην απλως υδωρ εστως και ακινητον αλλα κινουμενον και ζωτικην την δυναμιν εχον το γαρ ακινητον παντι αχρηστον το δε κινουμενον προς πολλα επιτηδειον ιν ουν διδαξη ημας ότι το υδωρ τουτο το πολύ και αμηχανον τινα δυναμιν ειχεν ζωτικην δια τουτο φησι και πνα θυ επεφερετο επα νω του υδατος τουτο δε ουχ απλως παρα λαβουσα η θεια γραφη λεγει αλλ επειδη προ

ιουσαι μελλει διηγεισθαι ημιν ότι και ζωα εκ τουτων των υδατων κατά προσταγμα του των απαντων δημιουργου παρηχθη δια του το εντευθεν ηδη διδασκει τον ακροατην ότι ου χ απλως υδωρ ην συνεστος αλλα κινουμενον κ διατρεχον και τα παντα επικλυζον επει ουν πολλη κατεκεχυτο παντος του ορω μενου η αμορφια προσεταξεν ο αριστοτεχνης θς κ τα της αμορφιας διεσκεδασθη κ το καλλος τουτο αμηχανον του φωτος του ο ρωμενου παραχθεν το τε σκοτος απηλασε το αισθητον κ τα παντα κατηυγασεν και ειπεν φησιν ο θς γενηθητω φως και εγενε το φως ειπεν και εγενετο εκελευσεν κ το μεν σκοτος εφυγαδευθη το δε φως παρη χθη ειδες δυναμιν αφατον αλλ οι τη πλανη προκατειλημμενοι ου προσεχοντες τη ακολου θια των ειρημενων ουδε ακουοντες του μακα ριου μωυσεως λεγοντος εν αρχη εποιησεν ο θς τον ουνον και την γην κ τοτε επαγοντος η δε γη ην αορατος ακατασκευαστος δια το τω σκοτω τοις υδασι κεκαλυφθαι ου τω γαρ εδοξε τω δεσποτη εξ αρχης αυτην πα ραγαγειν φασιν ότι προυπεκειτο η υλη κ το σκοτος προυπηρχε τι ταυτης της ανοι ας χειρον γενοιτ αν ακουεις ότι εν αρχη εποι ησεν ο θς τον ουνον και την γην κ ότι εξ ουκ ον των εγενετο τα οντα κ λεγεις ότι προυπηρ χε η υλη; και τις ανασχοιτο τοσαυτης παροι

νιας των νουν εχοντων μη γαρ ανος εστιν ο δημι ουργων ινα δεηθη τινος υποκειμενου και ου τω τα της τεχνης επιδειξηται θς εστιν ω παντα εικει λογω και προσταγματι ο παντα δημιουργων ορα γαρ ειπεν μονον κ παρη χθη το φως και παρεχωρησε το σκοτος και διεχωρησεν ο θς φησιν αναμεσον του φωτος κ αναμεσον του σκοτους τι εστι διεχωρισεν εκαστω ιδιαν χωραν απενειμεν καταλληλον καιρον αφωρισε και επειδη τουτο γεγονε το τε λοιπον εκαστω την αρμοζουσαν προση γοριαν επιτιθησιν εκαλεσε γαρ φησιν ο θς το φως ημεραν και το σκοτος εκαλεσε νυκτα ειδες διαιρεσιν αριστην και δημιουργιαν θαυμα στην και παντα λογον υπερβαινουσα λογω μο νω και επιταγματι γινομενην ειδες ποση τη συγκαταβασει ο μακαριος ουτος προφη της εχρησατο μαλλον δε ο φιλανος θς δια της του προφητου γλωττης παιδευων το των ανων γενος ειδεναι των γινομενων την ταξιν κ τις ο του παντος δημιουργος κ όπως εκα στον παρηχθη επειδη γαρ ετι ατελεστερον διεκειτο το των ανων γενος κ ουκ ηδυνατο των τελειοτερων συνειναι την κατανοησιν δια τουτο προς την των ακουοντων ασθενειαν το πνα το αγιον την του προφητου γλωτταν κινησαν ουτως απαντα ημιν διαλεγεται κ ινα μαθης ότι δια το ατελες της ημετερας διανοιας ταυτη εχρησατο τη συγκαταβασει

της διηγήσεως ορα τον της βροντης υιον οτε προς αρετην επεδωκε το των ανων γενος ου κετι ταυτην ερχομενον την οδον αλλ επι την υ ψηλοτεραν διδασκαλιαν αν αγοντα τους ακρο ωμενους ειπων γαρ εν αρχη ην ο λογος κ ο λογος ην προς τον θν και θς ην ο λογος επηγαγεν ην το φως το αληθινον ο φωτιζει παντα ανον ερ χομενον εις τον κοσμον καθαπερ γαρ ενταυθα το φως τουτο το αισθητον τω προσταγματι του δεσποτου παραχεθεν το σκοτος τουτο το ορωμενον απεκρυψεν ουτω και το νοητον φως της πλανης το σκοτος απηλασεν κ προς την αληθειαν τους πλανωμενους εχει ραγωγησεν δεξωμεθα ουν μετα πολλης της ευγνωμοσυνης τα παρα της θειας γραφης διδαγματα και μη αντιβλεπωμεν τη αληθεια μηδε τω σκοτει παραμενωμεν αλλα προς το φως επειγωμεθα και αξια του φωτος και της ημερας διαπραττωμε θα εργα καθαπερ και παυλος πα ραινει λεγων ως εν ημερα ευσχημονως πε ριπατησωμεν κ μη εργαζομεθα τα ερ γα του σκοτους και εκαλεσεν φησιν ο θς το φως ημεραν κ το σκοτος εκαλεσε νυκτα αλλ ο μικρου ημας παρεδραμεν αναγκαι ον τουτο επαναβειν παλιν επειδη γαρ ειπεν γενηθητω φως και εγενετο φως και ειδεν ο θς το φως ότι καλον θεα μοι αγαπη τε ενταυθα ποση η συγκαταβασις των ρη

ματων τι ουν πριν η γενεσθαι ουκ ηδει ότι καλον αλλα μετα το πραχθηναι η οψις εδειξεν τω δημιουργω το καλλος του πραχθεντος και τις αν τουτο ειποι των νουν εχοντων ει γαρ ανος τεχνη τινι εργαζομενος και πριν η κατά σκευασει το υπ αυτου δημιουργουμενον και πριν η μορφωσει οιδε την χρειαν εις ην συν τελειτο υπ αυτου γενομενων πολλω μαλλον ο των απαντων δημιουργος ο λογω τα παντα εκ του μη οντος εις το είναι παραγαγων ηδε και προ του δημιουργηθηναι το φως ότι καλον τινος ουν ενεκεν ταυτην τη λεξει εχρησατο προς την συνηθειαν την ανινην συγκαταβαι νων απαντα φθεγγεται ο μακαριος ουτος προφητης κ καθαπερ οι ανοι επειδαν τι μετα πολλης της επιμελειας εργασωνται κ τελος επιθωσι τοις οικειοις καματοις το τε εκ της δοκιμασιας και τον επαινον προ σαγωσιν τοις υπ αυτων γινομενοις τον αυτόν δη τροπον και η θεια γραφη νυν συγκατιου σα τη ασθενεια της ακοης της ημετερας φησιν και ειδεν ο θς το φως ότι καλον κ το τε επηγαγεν κ διεχωρησεν ο θς αναμεσον του φωτος και αναμεσον του σκοτους κ εκα λεσεν ο θς το φως ημεραν και το σκοτος ε καλεσεν νυκτα και ιδιαν τινα χωρα εκα στω απενειμεν ορους τινας εξ αρχης κ εκ προ οιμιων εκαστω πηγνυς ώστε εις το διηνεκες τουτους απαραποδιστους διαφυλαττειν

και τουτο εξεστιν ειδειν εκαστω των ευφρονου ντων πως εξ εκεινου μεχρι του παροντος ου τε το φως υπερεβη τους οικειους ορους ου τε το σκοτος την οικειαν ταξιν παρηλθεν ου συγχυσιν τινα και αταξιαν εργασαμενον και γαρ ικανον και τουτο μονον τοις αγνωμονειν βου λομενοις προς την πειθω κ την υπακοην των παρα της θειας γραφης λεγομενων αγα γειν ώστε μιμησασθαι και των στοιχειων των απαραποδιστον τηρουντων τον δρομον και μη υπερβαινειν του οικειου μετρου αλλ επιγι γνωσκειν την οικειαν φυσιν ειτα επειδη εκα στω την προσηγοριαν επεθηκεν αμφοτερα εις τ αυτό συναγαγων φησι κ εγενετο εσπερα κ εγενετο πρωι ημερα μια το τελος της η μερας και το τελος της νυκτος ημερα μιαν εμφαι νων ωνομασεν ινα ταξιν τινα και ακολου θιαν επιστηση τοις ορωμενοις κ μηδεμια συγχυσις η αλλ ειδεναι εχομεν διδασκομενοι παρα του πνς του αγιου δια της του μακαριου τουτου προφητου γλωττης τινα μεν κα τα την πρωτην εδημιουργηθη ημεραν τι να δε εν ταις αλλαις κ τουτο δε αυτό της του φιλανου θυ ετι συγκαταβασεως ου γαρ ηπορει η παντοδυναμος αυτου χειρ και η απειρος σοφια και εννια ημεραι τα παντα παρα γαγειν τι δε λεγω εννια ημεραι κ εν ακα ριαια ρυπη αλλ επειδη ου δια την εαυτου χρει αν παρηγαγεν τι των οντων ουδενος γαρ δειται

ανενδεης ων αλλα φιλανιαν τινι και αγαθοτητι τα παντα ετεκτηνατο φια τουτο κατά μερος δημιουργει κ την διδασκαλιαν ημιν σαφη των γινομενων παραδιδωσι δια της του προφητου γλωττης ινα μαθοντες ακριβως μη προς πταιωμεν τοις εξ ανινων λογισμων ηγουμενοις ει γαρ και τουτων ουτως γεγενημενων εισι τι νες οι αυτοματα λεγοντες γεγενησθαι παντα τα οντα ει μη τοσαυτη εχρησατο τη συγκατα βασει και διδασκαλια τι ουκ αν ετολμησαν οι κατά της εαυτων σριας απαντα και λε γειν και πραττειν σπουδαζοντες τι γαρ ουκ αν ειη αθλιωτερον και ανοητοτερον των ταυτα λεγειν επιχειρουντων κ αυτοματα φασκον των γεγενησθαι τα οντα και της του θυ προ νοιας αποστερουντων την πασαν δημιουρ γιαν πως γαρ αν εχοι λογον ειπε μοι τα το σαυτα στοιχεια και την τοσαυτην διακοσμησιν α νευ τινος του κυβερνωντος κ τα παντα δια κρατουντος ηνιοχεισθαι και ναυς μεν ουκ αν ποτε δυνηθειη κυβερνητου χωρις τα της θαλαττης κυματα διαδραμειν ουδε στρατι ωτης εργαζεσθαι τι γενναιον μη του στρατη γουντος εφεστωτος ουδε οικια συνεσταναι μη του ταυτην οικονομουντος παροντος οδε απειρος ουτος κοσμος και η των στοιχειων του των διακοσμησις απλως και ως ετυχεν φερε σθαι ηδυνατο μη τινος οντος του ηνιοχειν τα παντα δυναμενου κ κατά την οικειαν σοφιαν

συνεχοντος και διακαταξοντος απαντα τα ορωμενα; αλλα τι περαιτερω φιλονεικου μεν ταυτα δεικνυειν εκεινοις αι κατά την πα ροιμιαν και τυφλοις δηλα καθεστηκεν όμως μη διαλιμπανωμεν προτιθεντες αυτοις τα α πο της γραφης διδαγματα και πασαν ποι ουμενοι σπουδην ώστε και της πλανης αυτους απαλλαξαι κ προς την αληθειαν επαναγα γειν ει γαρ και ετι τη πλανη εισι προκατει λημμενοι αλλ όμως ομογενεις τυγχανουσιν και προσηκει πολλην αυτων ποιεισθαι την προνοι αν και μηδεποτε ναρκαν αλλα μετα πολλης της επιεικειας τα παρ εαυτων επιδεικνυ μενους και καταλληλον αυτοις την ιατρειαν παρεχοντες ινα οψε γουν ποτε προς την αληθη υγειαν επανελθωσιν ουδε γαρ ουτω τω θω περισπουδαστον ως ψυχης σρια και βο α παυλος λεγων ο θελων παντας ανους σω θηναι και εις επιγνωσιν αληθειας ελθειν και παλιν αυτος ο θς φησιν ου θελησει θελω τον θα νατον του αμαρτωλου ως το επιστρεψαι και ζην αυτόν δια γαρ τουτο και την κτισιν απα σαν παρηγαγεν και ημας εδημιουργησεν ου χ ινα απολωμεθα ουδ ινα εις κολασιν ημας παραπεμψη αλλ ινα σωση κ της πλανης ελευθερωσας της βασιλειας την απολαυ σιν ημιν δωρησηται ταυτην γαρ ημιν και ητοι μασεν ου νυν μετα το γενεσθαι αλλα προ κατα βολης κοσμου καθως αυτος φησιν δευτε οι

ευλογημενοι του πρς μου κληρονομησατε την ητοιμασμενην υμιν βασιλειαν προ καταβολης του κοσμουορα φιλανιαν δεσποτου όπως και προ της δημιουργιας και πριν η παραγα γειν τον ανον τα μυρια αγαθα ευτρεπισε δεικνυς οσην προνοιαν ποιειται του γενους του ημετερου κ ότι παντας βουλεται σωθη ναι τοιουτον τοινυν εχοντες δεσποτην ου τω φιλανον ουτως αγαθον ουτως ημερον κ της οικειας σριας φροντιζωμεν κ των αδελ φων των ημετερων τουτο γαρ ημιν και σριας υποθεσις γινεται όταν μη υπερ εαυτων μονον σπουδαζωμεν αλλ όταν και τον πλησι ον ωφελωμεν και προς την της αληθειας οδον χειραγωγουμεν κ ινα μαθης οσον εστιν αγαθον το δυνηθηναι μετα της οικειας σριας και ετε ρον κερδαναι ακουσον εκπροσωπου του θυ λεγοντος του προφητου ο εξαγων τιμιον εξ α ναξιου ως στομα μου εσται τι δε τουτο εστιν ο εκ της πλανης προς την αληθειαν φησι χειραγωγων η από της κακιας προς αρετην οδηγων τον πλησιον κατά δυναμιν ανινην εμε μιμειται κ γαρ και αυτος δι ουδεν ετερον θς ων την ημετεραν υπεδυ σαρκα κ δια την σριαν του των ανων γενους γεγονε ανος κ τι λε γω την ημετεραν υπεδυ σαρκα κ τ αλλα παν τα ανινα υπεμεινεν οπου γε και τον στρον κατε δεξατο ινα ημας τους υπο αμαρτιων προδε δομενους της καταρας ελευθερωση και βοα