ΠΑΥΛΟΥ  ΚΑΛΛΙΓΑ

ΜΕΛΕΤΑΙ  ΚΑΙ  ΛΟΓΟΙ

ΠΕΡΙ  ΤΗΣ  ΕΝ  ΦΑΟΡΕΝΤΙΑΣ  ΣΥΝΟΔΟΥ
ΠΕΡΙ  ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ  ΠΑΡΑ  ΡΩΜΑΙΟΙΣ  ΚΑΙ  ΒΥΖΑΝΤΙΟΙΣ
ΚΑΙ  ΠΕΡΙ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΩΝ
ΠΕΡΙ  ΤΟΥ  ΤΥΠΙΚΟΥ  ΤΗΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ  ΑΥΔΗΣ
ΠΕΡΙ  ΤΗΣ  ΕΤΑΞΕΩΣ  ΤΟΥ  ΝΙΚΑ
ΛΟΓΟΙ

ΕΝ  ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚ  ΤΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΝΔΡΕΟΥ  ΚΟΡΩΜΗΛΑ
1882

Δημοσιευμένο Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΓΑ

ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ
ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΓΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΥΠΟ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ ΆΥΓ. ΒΕΙΝΕΡ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ ὩΠΟ Π. ΚΑΛΛΙΓΑ, (τύποις Ἀνδρέου Κορομήλα 1840).
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΤΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, (τύποις Γ. Χαρτοφύλακος 1841).
Η ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, (τύποις Μελαχώρη καὶ Καραμπήνη 1842).
ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΩΜΑΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, (τύποις Ἀνδρέου Κορομήλα 1873—1881).

ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΙΗ ΟΛΑΝΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ «VAN GELDER»

Τιμή ἑκάστου ἀντιτύπου ὑπ. τ. 35.
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΦΛΟΡΕΝΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΑ ΡΩΜΑΙΟΙΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟΙΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΑ
ΛΟΓΟΙ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Κ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΆΝΔΡΕΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
1882

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ΤΟΙΣ ΠΑΛΑΙ ΟΜΙΛΗΤΑΙΣ
ΤΗΣ
ΕΝ ΤΩΙ ΕΘΝΙΚΩΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΙ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΚΟΜΜΙΛΙΤΟΝΙΒΟΣ
ΕΙΣ
ΕΓΚΑΡΔΙΟΝ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ
Πλην ἂλλ' ὅμως ἐνέμεινα εἰς τὴν ἐκδοσιν καὶ τῆς μελέτης ταύτης, τὸ μὲν, διὸτι ἦ τοῦ ἀρίστου τῶν φίλων κ. Μ. Ῥενιέρη περιορίζεται εἰς τὴν ἐν Βασιλείᾳ σύνοδον, τὸ δὲ, διὸτι ἐκατέρου ἦμιον ἀλλη ὑπήρξεν ἢ ἐποφς. ὁ Συγγραφέας τῆς ἐν Βασιλείᾳ Σύνοδος, ὃν δὲν λανθάνωμαι, μᾶλλον κατέγινε, νὰ διαφωτίσῃ, μεθ' ὅλης τῆς λεπτότητος τῆς εἰς τοὺς μυχοὺς τῶν πραγμάτων χωρούσῃ διανοιας, τὰς τέχνας τῆς πολυμητίδος Ρώμης καὶ τὰς σκολιάς τρίβουσι, δι' ἣν ἐπορεύθη πρὸς τὸ σκοποῦμενον.

Τὸ κατ' ἐμὲ ἀπέδειξα εἰς τὴν ἀπεικόνισιν τῆς οἰκτρᾶς τῶν Παλαιολόγων πολιτικῆς, οἰτίνες, δίκην ἐπαίτου, περισσοντες τὰς Εὐρωπαϊκὰς συλλας, προσηνέγγυον ὅλοκαυτία τὰ ἱερα καὶ τὰ δοσια, ὅπως ἐκλιπαρήσωιν ἄρωμα πρὸς διάκοιο τοῦ καταδυμένου σκόφους τῆς πολιτείας, ἀντὶ δὲ ν' ἀποτρέψουι τὸν φοβερὸν καὶ ἐπὶ αἰώνας θρηνούμενον ὀλέθρον, αὐτὸν μὲν ἐπετάχυνον, τῶν δὲ νομιζομένων σωτηρίων τοὺς φιλοδόξους σκοποὺς ἐξυπηρέτησαν.

Ἀν εἰργάζοντο εἰς ἐξέγερσιν τῶν δυνάμεων τοῦ ἔθνους, ἃν ἐξῆπτον αὐτὸ μέχρι φανατισμοῦ πρὸς πᾶσαν αὐταπάρνησιν ὑπὲρ πάρτρας, τὴν ὥραν τοῦ ἔσχατον κινδύνου εὐρύκοινον, νὰ παρατάξωι γενναὶ στήθη πρὸς ἀνθρικὴν ἅμωμοι, μὴ ἐκατομμυρίαν διὰ τῆς ἀποστίας τῶν ἐν Γαλατὰ Γενουηγούσιν καὶ ἀμα τραματισθέντος τοῦ ἀναντικαταστάτου Ἰουστινιάνον· συνεδρίαν δὲ αἰσθησιστήνιον τὰ τοῦ σχέσιματος, καθ' ἢ ἤραν ἡ Παπακρατία ὡς σανίδος πρὸς σωτηρίαν ἐπελάθετο τῆς ἐνώσεως.

Ὀυδὲν ἔθνος σώζεται διὰ μόνης ἐξουσιακῆς ἄρωμῆς. Τοῦτο τουλάχιστον τὸ σκληρὸν μάθημα διδασκόμενοι, ἀρκὸντες ἀμειβόμεθα ἐκ τοιαύτης μελέτης, καθ' ἢν χρόνον ἀποδυόμεθα εἰς τὸν ἁγία τῆς εἰς ἀκέραιον ἀποκαταστάσεως τοῦ κατακερματισθέντος Ἐλληνισμοῦ.

---

1) Μετὰ συγκεκριμένως ἀνέγνων τὴν διήμορφην ἐμπνευσιν τοῦ πατριωτικώτατον παπητοῦ κ. Ιωάννου Τυπάλθου:

Γ' δὲν ἔχει, δὲν ἔχει πατρίδα
Ὁ δειλός, 'ποὺ φακάται τὴν μάχην,
Κ' ἔχει μόνον 'έ τὸν ἔνοον ἑλπίδα,
Νά τὸν αὐτήν ἀν' τὸν ἐνοῦν ζωγόν.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ἡ κατάστασις τῆς γεωργικῆς τάξεως μ’ ἐφάνη, ὅτι εἶναι ἐκ τῶν πρωτότοκων μελημάτων τοῦ ἰησούντος νὰ ἐξεγερή καὶ ν’ ἀναπτύξῃ τὰς ἔωτικὰς δυνάμεις τῆς κοινωνίας.

Αἱ ἐν τῇ Βουλῇ συζητήσεις κατέδεικταν, πόσον συνέχονται ἱστορικαὶ μελέται καὶ τὰ ἐνεστώτα. Πρὸς τοῦτο παρέθηκα τοὺς λόγους, τοὺς ἀπὸ τοῦ βῆματος περὶ τοῦτου ἀπαγγελθέντας ἐν τῇ περὶ φόρων ἐπὶ τῶν προϊόντων τῆς γῆς συζητήσει. Μόνοι οἱ περὶ τοῦ θέματος τοῦτού λόγοι συνέχονται μετὰ τῶν ἱστορικῶν μελετῶν, ἀλλ’ ἐνόμισα, ὅτι καὶ οἱ λοιποὶ συντελοῦσιν, ὡς καταστῇ καταφανῆς ἡ ὅλη ἐπιφύς.

Τὸ τρίτον ἦδη ἐκδίδω τὴν περὶ δουλοπαροικίας πραγματείαν, καὶ πάλιν παρηλλαγμένην, πρὸς ἀποδείξειν, ὅτι πολὺ ὑπολείπεται εἰς ἐπὶ, ἐσωθεὺ ἐξιχνιάσωμεν, ὡς τῆς κρύπτεται ἐν τοῖς διασκορπισθείσαις δέλτοις τῆς ἱστορίας.

Ἐγραφὸν μηνὶ Ἰανουαρίῳ 1882 ἐν Ἀθήναις.
EN ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ
Α'

ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ ΑΠΕΛΕΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΙΝ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΜΙΚΡΩΝ πρὸ τῆς πτώσεως τοῦ Βυζαντίου ἐπανειλήφθη καὶ μετ' ἐπιμονῆς ὅλως ἐκτάκτου ἄγνη καὶ πέρας ἡ δογματικὴ ἐνώσης τῶν ἀπὸ τοῦ Φωτίου ἀποχωρηθείσων Ἑκκλησιῶν, ἀνατολικῆς καὶ δυτικῆς.

Ἡ Πατριαρχία, ἔξακουσθοῦσα τὸ ἔργον τῆς ἐπικρατήσεως πάντων, οὐδέποτε ἐπαυσα σχετικῇ νὰ ὑποτάξῃ καὶ τὴν ἀνατολικὴν Ἑκκλησίαν, εἰς ἣν κατεδείκνυσε, ὅτι δουλεύει ἀναξίως ὑπὸ τὸ κοσμικὸν σκῆπτρον.

Ἡ ἰδέα συνδιαλλαγῆς, τοσούτων φυσικῆς μεταξὺ Χριστιανῶν, κατὰ πρῶτον κατέστη πολιτικῆς βούλευμα ἐπὶ Μιχαὴλ Παλαιολόγου, ἀμα τῇ ἀνακτήσει τοῦ Βυζαντίου, ἐν ἑτεί 1261, καὶ τῇ ἐκδιώξει τῆς ἀπὸ τοῦ 1204 ἐγκαθιδρυθείσης αὐτὸς δυναστείας τῶν λατίνων.

Εἰς τὸ πνεῦμα τοῦ Αὐτοκράτορος τοῦτοῦ ἐπινήγησε πρὸ τῶν ἃ σχέσεις πρὸς ἔξωθεν τῶν ἐξισώσεων τῶν βασιλείων τῆς Σικελίας καὶ τῆς Γαλλίας, καὶ συνετέλεσεν ἄλλως καὶ ἕπαιγγέλθην παρὰ τοῦ Πατριάρχου Ἀρσενίου ἄφορισμός, ὅστε δὲν ἦδύνατο νὰ συγχωρήσῃ.
εἰς τὸν Ἀὐτοκράτορα τὴν ἐκτύφλωσιν τοῦ ὑπὸ τὴν κηδεμονίαν αὐτοῦ νομίμου διαδόχου, Ἰωάννου Δασκάρεως, υἱὸς τοῦ ἐν ἐτεὶ 1204 καταφυγόντος εἰς Νικαίαν Θεοδώρου.

Ἡ ἐν τῇ συνόδῳ Λουγκόνου ἐν ἐτεὶ 1274 διὰ τῶν ἀπεσταλμένων τοῦ Ἀὐτοκράτορος, τοῦ Νικαίας Θεοφάνους καὶ τοῦ Γερμανοῦ, συνομολογηθείσα ἐνώσεις δὲν ἐτελεσφόρησε. Τὰ προσθεία τοῦ Πάπα, ἡ μνεία αὐτοῦ ἐν τοῖς εὐλογίαίσι καὶ πρὸ πάντων ἡ ἐπὶ αὐτὸν ἐκκλησίας ὡς ὑπάτου δικαστοῦ, ἀντέκειντο εἰς τὸ πνεύμα τοῦ κλήρου τῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ὡστε ἐγκατέληπτεν ὁ Ἀὐτοκράτορ πάσαν ἐνέργειαν, ἐπὶ δὲ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἀνδρονίκου τὸ πᾶν ἀπεκριθή ἐπίσημως.

"Εκτὸσι οὐδεμία ἔλλει ἡμοῦ προφήτης ἐν τῇ ἀνατολικῇ Ἐκκλησίᾳ ὑπὲρ τῆς ἐνώσεως, οὐδὲ δύναται ν' ἀποδοθῇ στουδικώτης εἰς μερομονωμένας σκέψεις, ὡς τοῦ μοναχοῦ Βαρλαάμ, ὡστε ἐν Καλαχρίας ἐρωμένως, ἀλλὰ λίγαν ἐγκαινία τῆς ἐλληνικῆς παιδείας, ἐπὶ Ἀνδρονίκου Παλαιολόγου Β' ἔτημα διὰ τὸ θάρρος καὶ τὴν δεινότητα, μεθ' ὧν ἀντεπεξῆλθε κατὰ τὸ καλογερικόν φιλανθρωπία καὶ τινῶν ἐκκοιμών. Οἱ ἀσκηταὶ καὶ ἱδιώται οἱ τοῦ Ἀθωνοῦ, οἱ λεγόμενοι Ἡσυχασταί, οὐς ὁ Βαρλαάμ ἀπέκαλε Ομοραλόφυγοις, διὰ τὰς ὁπτασίας τοῦ ἁγιομενοῦ φωτὸς, ἀντετάχθη σε αὐτῶν τὸν Γρηγόριον Παλαμᾶς, ὡς προφήτητον ἐν τοῖς λόγοις. Ἐν δημοσίᾳ διαλέξει ἐν ἐτεὶ 1340, παρόντος τοῦ Ἀὐτοκράτορος, ὑπερηφάνως ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς, ὡστε ἀπελπισθεὶς ὁ Βαρλαάμ ἀπήρεν εἰς Ἡταῖον, ὅπου ἐδίδαξε τὰ ἐλληνικὰ τὸν Πατράρχαν 1.

"Ὁ Βαρλαάμ, δὲν ἦτον ὄργανον τῆς Ῥώμης, διότι ἐγραψεν ἐμπρόθεσι κατὰ τῶν περὶ πρωτειών ἀξιώσεων αὐτῆς, διετύπωσε δὲ ὄρος ἐν Αἰγινή, καθ' οὓς ἐδώκατο νὰ γείνῃ ἐνώσις, συνεσταθεὶς πρὸς τὸν Πάπα παρὰ τῶν βασιλέων Γαλλίας καὶ Σικελίας, πρὸς οὓς ἀπεστάλη παρὰ τοῦ Ἀὐτοκράτορος Ἀνδρονίκου 2. Κατὰ τὸν Βαρλαάμ ἦ ἐν Λουγκόνου σύνοδος δὲν ἦτον ὑπογραφική διὰ τὴν ἀνατολικὴν Ἐκκλησίαν, διότι δὲν ἀντεπροσωπεύθησαν οἱ Πατριάρχαι. Αἱ σταυροφορίαι ἀφήκαν πικρὰς

1) Ἀντικές ἐκθεῖται σαῦτα ὑπὸ Νικηφ. Γρηγορία Α', σ. 535 μημονούντος τὸ τοῦ Παλαμᾶ καὶ Κατακολοῦντα Υ&νοῦ Α', σ. 543, θαυμαστοῦ ὑπὸ αὐτοῦ.
2) Salmasius, de primatu Lugd. 1645. I. 103.
3) Raynaldus, Ann. 1439.
Άναμνήσεις, εξαλείπτεις διὰ μόνης τῆς πραγματικῆς ἀντιλήψεως πρὸς ἀπαλλαγὴν ἀπὸ τοῦ ἀπειλοῦντος τὴν ὑποδούλωσιν κινδύνου. Περί τῆς ἐκπροσώπησιν τοῦ ἀγίου πνεύματος ἦτο γνώμης, ἐκάστη Ἐκκλησία ν’ ἀφεθῇ ἐλευθερά, ν’ ἀκολουθήσῃ ἀκολούθως τὰς ἰδίας παρακλήσεις, ἀποδίδουσα τῇ ἐτέρᾳ τὰς αὐτὰς ὡς πρὸ τοῦ σχήματος τιμᾶς.

Κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους (1340) ὑπὸ ὅλους ἀντίθετον πνεύμα ἐπραγματεύθη τὰ τῆς ἐνώσεως, ἐλέγχων τὴν δυτικὴν Ἐκκλησίαν, ὁ Ἀγιατισκόπος Θεσσαλονίκης Νέιλος Καβάσιλας.

"Οτε πάλιν κατὰ τὰ ἦτα 1365—68 ὅ Μουράτ προήλασε κατακτητικῶς εἰς τὴν Θράκην, ἐγγίζον ἐφάνη εἰς τὸν Αὐτοκράτορα Ιωάννην Παλαιολόγον τὸ μοιραίον τέλος καὶ οὐδὲν ἄλλο ἔχριν μέσον σωτηρίας, ἢ τὴν προσφυγὴν εἰς τὴν νομιζόμενην παντοδυναμίαν τοῦ Πάπα, ὡς ἐξεγερθῇ τὴν δύσην εἰς νέαν σταυροφορίαν. Μεταβὰς εἰς Ρώμην οπείρασεν ἐν τῷ ναῷ τοῦ αὐτοῦ. Πνευμάτως ἐνώπιον τεσσάρων Καρδιναλίων ὁμολογίαν πίστεως ἐλληνιστὶ καὶ λατινιστὶ γεγραμμένην, σύμφωνον πρὸς τὴν Ῥωμαϊκὴν Ἐκκλησίαν ἢ ἐπικρισάς τὰ αὐτοκρατορικὰ χρυσόθυλον ἐνεχειρίσας εἰς τὸν Πάπαν Οὐρβανὸν Ε’. Επὶ τούτῳ ἐσάλη δοξολογία. Α’ Αντὶ τῆς Ῥωμαίες, ἢ προσέδεχα ἐκ τῆς ἀνεπιρυγάτου ὑποταγῆς εἰς τὸν Ῥωμαϊκὸν ὘ρόν, ἐξήντισεν καὶ τὸ ἰδία ἐφόδια, κρατούμενος δὴ ἐν Ἑντελέ ὑπὸ τῶν προκαταλελυτῶν τραπεζιτῶν εἰς ἐκτάκτως διαφάνεια, ἀναλόγως ἀπὸ αὐτοῦ, ἐπὶ ψευδότος, δὲν ἱερήτωρ, ἢ δὲν ἰδρυτεί ἢ ἐπὶ ἑπικυρίαν ὁ δευτερότος Μανουήλ, συλλέξεις ὡς ἡ ἰσωνίτης κρυφῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, ὥσπερ ὑπὸ Ἰερουσαλήμ, δίο πρὸς ἀμοιβὴν κατέστη διάδοχος."

Οὐδεμίαν ἔλλην σωτηρίαν διείδει καὶ ο Μανουήλ, ὅτε συνετικώθησαν τὰ νέφη ὑπὲρ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, ἄλλα καὶ αὐτὰς ἐπὶ τέσσερα ἢ πέντε ἦτα τοῦ 1403, ὅτε ἔπαυν τὴν καταστροφὴν τοῦ Βαγματος, περιπλανήθη εἰς τὴν Ἰταλίαν, τὴν Γαλλίαν καὶ τὴν Ἁγγλίαν,

1) Αὐτόθι. 23. «Verum tamen nisi prius eis fiat a vobis magnum beneficium, neque praedictum odium abjicietur, neque poterit aliquid audere loqui ad eos ea, quae sunt unionis.»
2) «Tenete vos quod vultis de isto, et nos similiter».
3) R a y n a l d u s, Ann. 1369, 2. 4370, 1. 3.
4) Φραντς ης, σ. 52.
καὶ αὐτὸς ἀνωφελῶς, οὐδεμιὰν κομίσας ἐπικουρίαν. Περὶ ἐνώσεως τότε οὐδὲν φαίνεται γενόμενον. Ἀλλὰ κατόπιν ὁ Μανουὴλ πέμπει πρεσβείαν πρὸς τὸν Πάπαν Μαρτίνον Ε', ἣν οὕτος ἐξήγη ἐνμενὼς. Δὲν περιμορίσθη ἐς φιλοφρονήσεις ὁ Πάπας, ἀλλ᾽ ὑποτρέφων χρήστικας ἐκπίδας, παντοιοτρόπως εἰργάσθη νὰ δεῖξῃ πρὸς τὸν αὐτοκρατορὸν ὁικὸν εὐνοιαν. Ὅπως συνδέται φιλίας σχέσεις, συνεπέλευσε εἰς τὸν δεύτερον γάμον τοῦ υἱοῦ τοῦ Αὐτοκράτορος Ἰωάννου μετὰ τῆς Σοφίας ἐκ Μοναρράττης, ἣν ὁμοίῳ μετ' ὁλίγον ἐγκατέλειπε διὰ τὴν δυσμορφίαν, νυκτερεύθη τὴν Μαρίαν, θυγατέρα Ἀλεξίου Κομνηνοῦ, Διεπότο τοῦ Τραπεζοῦντος. Ὅτε ὁ ἄδελφος τοῦ Ἰωάννου, ὁ πορφυρογέννητος Θεόδωρος, ἐνμυρεύθη τὴν Κλεοῦν, θυγατέρα τοῦ Παντόλφου Μαλαστίστα ἐκ Πισσόυτος, πολλὰς εξέδωκεν ὁ Πάπας ἀφέσεις ἀμαρτιῶν (indulgentias) εἰς τοὺς προσερχόμενους εἰς τὸν Ἱσημόρος πρὸς φρούριαν, ἀλλ᾽ εἰς οὐδὲν συνεπέλευσεν πρὸς διαφύλαξιν αὐτοῦ, τοῦτό νομιζόμενον ἀμφιβολοῦσα προπηρήγιοι.

Ἀπὸ τὸν 1432, ὅτε ὁ Μουράτ Β' διεδήχθη τὸν φιλερημονικὸν Μηχανέτη, ὁ ἐφιάλτης, ὁ ἐπικαθήμενος ἐπὶ τοῦ στόχου τοῦ ψυχορραγοῦντος Βυζαντίου, κατέστη φοβερότερος. Ἡν τῇ ἄποιγμαι ἢτον ἐπόμενον νὰ προσφύγησον εἰς παρακεκενθυκένην ἑπτονοματα. Κατὰ προπηρήγιον τοῦ υἱοῦ τοῦ Αὐτοκράτορος καὶ ἐκατερομένου αὐτῶν Ἰωάννου, ἐκλήθη ἐκ Λήμνου, ὅπου διέμενεν ἐν περιορισμῷ, ὁ Μουσταφάκης, ἀντιποιμένος ἃ ἐναι δευτερότοξος τοῦ Βαγγαζίτη, ἢν ὁ πράγματι τοιοῦτος ἐφονευθή ἐν Ἀγκύρᾳ, ἀνεκπρόχθη δὲ Σουλτάνος τῶν Ὀθωμανῶν, ὕπο τῶν ὄρων ν' ἀποδύση τὴν Χαλκάδικην, τὴν Χαλλίπολιν, καὶ ἐκταῖραν τὰς ἐν τῷ Εὐζέβιον. Ἀμ' ἐπέτυγχα νὰ καταλάβῃ τὴν Ἀδριανούπολιν καὶ ἀπασχολήσῃ τὴν Θράκην, ἐλημοσύνης τὰ ὑποσχέθητα. Ἀλλ᾽ ὁ Μουράτ ἐν τούτος ἐνός ἐτοὺς κατέστρεψε τὸν ἀντιπαλόν, ἀνανεώσας τὰς μετὰ τῶν Ἑνετῶν Ἑπεξεργασία.
συνήκαμε, τῇ συνδρομῇ τοῦ Γενουηναίου Ιωάννου Αδόρνου, Ἀρμοστοῦ Φωκαίας, παρασχόντος ἐπίτα κάτεργα.

Ὁ Μουράτ ἐπολύρησε τότε τὸ Βυζάντιον, ἀλλὰ ταχέως ἔλυσε τὴν πολιορκίαν, τὴν 6 Σεπτεμβρίου 1422, ὅπως στραφῇ κατὰ ἕλλιον ἀντιποιομένου τὰ σκήπτρα, κατὰ τοῦ νεαροῦ ἀδελφοῦ Μουσταφᾶ, καὶ τούτου καταλαβόντος τὴν Νίκαιαν καὶ διεγερθέντος ύπὸ τῶν δυση-

ρεστημένων μεγιστάνων καὶ ύπὸ τῆς Βυζαντινῆς ἀπολογισμάτως.

Μετὰ τὴν ἐξολόθρευσιν τοῦ ἀντάρτου ὁ Μουράτ συνήψε συνθήκην φιλίας τὴν 29 Φεβρουαρίου 1424, δι’ ἑκ τὸ Βυζάντιον κατεστὶ ὑποτελές φόρου 30,000 χρυσῶν (300,000 ἄσπρων) κατ’ ἐτος.

Τὸ κράτος τῶν Βυζαντίων περιορίζετο εἰς ἐλάχιστον ἐδαφος περὶ τὴν πόλιν μέχρι Συλφῆριας καὶ Δέρκων, εἰς τινά παράλια ἐπὶ τοῦ Ἐβζενίου, εἰς τὸν Ἀθῆνα καὶ τὴν Φιλωτίδα (Ζειτούνι). Ἡ Θάκος, ἡ Αἴνος καὶ ἡ Λέσβος ἄφεσεν ἅπαν τὴν ἐπικυρωχίαν τοῦ βυζαντίου Ἀὐτοκράτορος, ἡ δὲ Πελοπόννησος ἐτέλει ὑπὸ τὴν δεσποτείαν τῶν δευτερότοκων.

"Ὅλα ταῦτα ἦσαν προσωρινά καὶ εἰς οὐδὲνα σκεπτόμενοι περὶ τοῦ μέλλοντος ἑπιτείμησιν.

Ἀφοῦ εἰς οὐδὲνα πλέον ὑπήρχεν ἑλπίς, καὶ πάλιν ἤτο πἀραμένει νά στραφερά τὰ βλέμματα πρὸς τὴν δύσην, προτρέποντος μάλιστα τοῦ Πάπα Μαρτίνου Ε', ὅστε καὶ αὐτὸς ἔθεσεν εξασθενήσαν τὴν Παποκρατίαν μετὰ τὴν διαφραίνει εἰς Πάπας καὶ Ἀντιπάπας καὶ παλαιομελόμενη ἐκ τοῦ ἀνωτέρου κλήρου. Ἡσυς δὲ τῆς ἐνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν ἦ Ρωμή ἔδυνατο νὰ προσλάβη νέον αἰγὴν, ἐπιβάλλουσιν σέβες εἰς τὰ πλήθη, ὅπως εἰς αὐτὴν προσέχομεν μετὰ πλείονος σεβασμοῦ.

Ἐὰν πιστεύωμεν τὸν Φραντζένον, ὁ Ἀὐτοκράτορ Μανουήλ ἐπὶ τέλους ἐπιέθη, ὃτι πράγματι τὸν ἄδυνατον νὰ γίνῃ ἑνώσις, καὶ τοῦτο εἶπεν εἰς τὸν λόγον Ἰωάννην, διότι εἶναι ἄδυνατον νὰ ἐπιστρέψωμεν οἱ δύτικοι, ἀντὶ δὲ ἰδιονομά, θέλει πλατυνθῇ τὸ σχῆμα. Διὰ τοῦτο προέτρεψε, νὰ γίνῃ μὲν λόγος καὶ μελέτη πρὸς ἐκφύσιν τῶν ἀπίστων, νὰ παράτητη ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐνώσεως, ἀλλὰ ν’ ἀπέχωμεν τῆς ἐκτελέσεως ὡς ἐπιδιαβοῦς.

Αἱ παρανέσεις αὑτὰ δὲν ἀπέτρεψε τὸν Ἰωάννην, ὅστις ἀναλαμβάνειν τὴν ἀρχὴν ἦδη ἐπὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἀποκαρακουνόντος εἰς μονὴν, μετὰ πλείονος ζέσεως καὶ ἐνέργειας συνεχώς ἐπιπλῆθη εἰς τὸ ἔργον τῆς ἐνώσιος.
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

σεως. Τούτο βλέπων καὶ ὁ Μανουὴλ, ἐλεγεν εἰς τὸν Φραντζῆν, ὅτι ἡ Ἰωάννης φρονεῖ μεγάλα καὶ γενναία, οἷα ἦσαν χρήσιμα εἰς τοὺς κατ' ὅσον τῶν προγόνων καὶ τῆς ἀκμῆς, ἐνιό, ὅπως ἔχουσι σήμερον τὰ πράγματα, ἡ ἀρχὴ δὲν θέλει βασιλεία, ἀλλὰ οἰκονόμον.1

Ὅτε ἦν ἔτει 1428 ἐπεσκέφθη τὴν Πελοπόννησον, συνεδρεύθη τὸν ἐξέχοντα ἐπὶ μαθήσει διδάσκαλον Γεώργιον Γεμιστοῦ, μετὰ ταύτα Πλήθωνα, περὶ ἐνώσεως. Οὕτως ἔσφρασε τὴν γνώμην, ὅτι ἐκ τῶν ἴσων εἶναι ἄδυνατο νὰ τελεσθῇ, διὸ δὲν πρέπει ὁ Αὐτοκράτωρ νὰ στέξῃ σύνοδον, εἰμὶ ὑπὸ τὸν ὅρον, ὅτι οὐδὲν μέλλει ν’ ἀποφαίνεται διὰ τῆς ψυχῆς τῶν πλείων, ἀλλ’ ἐὰν ἐκάτερον μέρος ὡς ἵστοδύναμον μέλλῃ νὰ ἔχῃ ἑκατον τῆς ψυχῆς, ἀλλὰς δὲν ἰδέουσιν ἀπέλθεις εἰς σύνοδον, ἀλλ’ εἰς βεβαιαν κατάχρισις.2

Ὁ Αὐτοκράτωρ εἶχε μεγάλην πεποίθησιν εἰς τὴν ἴδιαν ἰκανότητα περὶ τὰ τοιοῦτα καὶ ἐκλακεύετο, ὅτι ὢτο πάντοτε ἐν καιρῷ νὰ ἔξελθῃ ἐκ πάσης δυσχερείας. Πόσον ἦτον εὐπροσ, ἁρκεῖ τούτῳ, ὅτι ἐπανειλθὼν ἐκ τῆς πρὸς τὸν Αὐτοκράτορα Σιγμουρίουν ἐπισκέψεως, ἐκόμησε τὴν ἐλπίδα, ὅτι μετὰ τὴν ἐνωσιν ἵδυνατο ν’ ἀναγερεῦθη διάδοχος τοῦ Σιγμουρίουν, ὡς Ρωμαίος Αὐτοκράτωρ, ἄρχων καὶ τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Δυσσεώς.3

Αἱ προσθέται μεταξύ τοῦ Αὐτοκράτορος Ἰωάννου καὶ τοῦ Πάπα δὲν ἐπαύνον. Οὕτως, διεχθεῖς εὐμενῶς τὸν Εὐδαίμονα Ἰωάννην, ἀπέστειλε δὴ αὐτοῦ γράμματα πρὸς τὸν Αὐτοκράτορα καὶ τὸν Πατριάρχην, ἑξαίρον τὰ καλὰ τῆς ἐνώσεως.

Τὰ γενέμενα ἠλλοτε ἐν Δουγδούνῳ, ὅπου δὲν ἀντεπροσωπεύθησαν αἱ Πατριάρχαι, καὶ ἡ ἐντυπώραφος ὅρμος τοῦ Ἰωάννου Παλαμηλόρου Α’ ἐν Ρώμῃ ἔθεδαξαν, ὅτι ἄνευ συνόδου ἐνώσεις δὲν γίνεται, ἀλλ’ καὶ τοῦ ἵδυνατο νὰ συνέλθῃ αὐτῇ;

Ἡ ἀπεκρίθησαν εἰς τὸν Πάπαν, ὅτι μόνον ἐν Κωνσταντινούπολει ἅν χνεύθη ὁ οἰκομενικὸς σύνοδος, δύνανται ἐκενθέρες νὰ ἐξετασθῶσιν αἱ διαφοραὶ, ἐπὶ τῇ βάσει δὲ τῶν ἀποφασιστέων νὰ τελεσθῇ ἡ ἐνώσις.

1) Φραντζῆνς, ἐπ. 179.
2) Συμπαθείας, τ.’. Δὲν εἶναι ἄπιθανον, ὅτι ἐκ τῶν υστέρων ἀπεδόθη εἰς τὸν Γ. Γεμιστόν ταυτὰ μαντεία.
3) Συμπαθείας, τ.’. Δὲν εἶναι ἄπιθανον, ὅτι ἐκ τῶν υστέρων ἀπεδόθη εἰς τὸν Γ. Γεμιστόν ταυτὰ μαντεία.
'Ανταπόντησεν ο Πάπας στέργων και ζητούν νά ὄμωσθη ο χρόνος, ἀλλ' ἐν τοσοῦτω ἔπιθηκεν ἡ πολιορκία τοῦ Μουράτ, μεθ' ἡν ἔπαιθεν εἰς ἡμιπληγίας ὁ Αὐτοκράτωρ Μανουήλ, καὶ ἀπεισήθη εἰς τὴν μονῆν, ἀνελήκε δὲ τὴν ἁρχὴν ἡ Ιωάννης.

Νάνα προσδείηκαν ἀπόστειλε πρὸς τὸν Πάπαν, παριστάνον, ὅτι, ἐὰν συνέλθῃ ἡ σύνοδος ἐν Ἰταλίᾳ, ἀπαιτοῦνται διὰ τὴν μετάβασιν τῶν ἐκ τῆς Ἀνατ. Ἐκκλησίας 75,000 φλορίων. Διὰ τοῦ ὑπολογισμοῦ τοσοῦτον ποσοῦ ἢλπίζον, ὃ ἀποτρέψω πᾶσαν πρότασιν μεταβάσεως εἰς Ἰταλίαν.

Ὁ Αὐτοκράτωρ Μανουήλ ἀπεδίωσε τὴν 21 Ἰουλίου 1425, ἠκολούθησαν ἡ Ἱωάννης Παλαιολόγος Β'. Ὁ ἄκεικος αὐτοῦ Θεόδωρος ἔγνων Διστότης τοῦ Μυστρᾶ, ἐγνών παρ' ἑαυτῷ καὶ τὸν Θομᾶν. Ὁ Κονσταντῖνος ἐκράτησε τὴν Ἀγριάλον καὶ τὴν Μεσεμβρίαν, ἐνῶ ὁ Ἀνδρόνικος διελήφη τὴν Θεσσαλονίκην. Μόνος ὁ Δημήτριος ὑδάθη ἐλεύθερον.

Τὴν Εὐθυνὴν καὶ τὰς Κυκλάδας κατέγρων οἱ Ένετοί, παρασκευάζοντες εἰς ἐξυμνήσεις κατὰ τῶν προσδοκομένων ἐποίησεν τὸν Μουράτ, ὡστε ἐν τούτωι εἶχεν περιποιήσεις ἐν τῇ μικρῇ Ἀσίᾳ. Ὁ ἐν Βοδενίσι τῆς Μακεδονίας τοποτηρητὴς αὐτοῦ Τουραχάν, πράωτον ἐπέτεθη κατὰ τῆς Θεσσαλονίκης (1423), ἀποτυχόν δὲ, εἰσέβαζεν εἰς τὴν Πελοπόννησον, διεξάγετο τὸ ἐπὶ τοῦ ἱσθμοῦ διατείχισμα, ἐπὶ κεραλής 25,000, καὶ διεξάγει Μυστρᾶν, Λεωντάριον καὶ Παρθένιον, εὑρή μονὸν ἀντίστασιν ἐν Ἀρκαδίᾳ υπὸ τῶν Σκυτατόρων, οὗτοι κατέστραφεν. Λεβών μὲν ἐκεῖνοι ἐξαιρετικός αἰχμαλώτος, ἐξ ὧν ἦν 1260 ἐκ τῶν ἐνετικῶν κτήσεων, ἀπῆλθεν εἰς Θεσσαλίαν, κατὰ δὲ τὴν συνομολογηθείσαν εἰρήνην ἐν 1424 κατέστη ὑποτελὴ καὶ οἱ Διστότης τοῦ Μυστρᾶ. ὉΝ Πάπας μετὰ τὸν θάνατον τοῦ ἡγεμόνωντος ἐπισκόπου Στεφάνου (1424) δὲν ἔθελεν Ἐνετοῦ, ἀλλὰ κατεστράφη ἐπὶ τῆς αὐτοῦ ἐκκλησίας τῶν πενθερῶν τοῦ Θεοδόρου Πανδουλφον Μαλιάτσαν.

Οἱ Ένετοὶ ἐν τούτῳς θυγόρασαν τὴν Θεσσαλονίκην ἄντι 50,000 δομικῶν παρὰ τοῦ Ἀνδρόνικου, ὡστε ἀπῆλθεν εἰς Μακεδονίαν καὶ ἢμεῖς ἐμνέασεν ὑπὸ τὸ ὄνομα Ἀλκάκιος. Δὲν ἔθελεν ὡμος νὰ διατηρήσω τὸν χώρον κατὰ τῆς ἐν ἔτει 1430 λυσαόδους ἐποίησες τοῦ Μουράτ, ὡστε ἐπὶ τέλους ἐξετέθησε καὶ ἀνηλεώς κατέστρεψε τὴν δυστυχή ταύτην πόλιν 1).

1) Τότε διεσώθη ἐν Ἰταλίᾳ ο Θεόδωρος Γαζής.
Οι Ἑνετοί, ὅπως ἐξασφαλίσωσι τὰς λαυτὰς κτήσεις, ἀναγκάσθησαν νὰ συνομολογήσουσι συνθήκην, ὑποβαλλόμενοι καὶ αὐτοῖς εἰς φόρον ὑποτελείας.

Κατὰ τὸ αὐτὸ ἔτος, ὑφελούμενοι τῶν διχονομιῶν, εἰσέβαλον εἰς τὴν Ἡπειρον ὅ Θωριανοὶ καὶ κατελάβαν τὰ Πολάκιγκα καὶ τὸ πλείστον αὐτῆς. Μόνον ἐν Ἁρτχ καὶ ἐν Ἀθήναις διετηροῦντο εἰσέτε φράγκους Δεσπότας ( (*)(κοὶ καὶ (*)'Ατζαγιούλαι).

Ὁ ἐν Μιστρὶ Δεσπότας Θεόδωρος ἔδηλωσε διὰθεσιν νὰ παρατηρήῃ ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ Κωνσταντίνου, ὅ δὲ Αὐτοκράτωρ πρὸς τὸτὸ συνώνισεν εἰς Πελοπόννησον ἐν ἔτει 1427. Ἑλλ' ὁ Θεόδωρος μετέβαλε γνώμην, ὅ δὲ Κωνσταντῖνος, νυμφεύεται τὴν ἐκ τῆς οἰκογενείας τῶν Τόκων Μαγδαληνῆς, μετονομασθεῖσας Θεόδωραν, κατέλαβε τὴν Γλαρέντζα, τὸ Χιλουμέτζα, καὶ τέλος κατώρθωσε νὰ καταλαβῇ καὶ τὰς Πάτρας, ἃς δὲν ἦσαν πλέον ν' ἀνακτήῃ ὁ Μαλατέστας. Ὡς ἀρχιστροφότερος καὶ τολμηρότερος ὁ Κωνσταντῖνος διεύθυνε τὰ τῆς Πελοπόννησος, συνανιέται τὸν ἀδελφὸν Θεόδωρον. Εἰς τὴν περίστασιν ταύτην καὶ ὁ Θωριας, ἀποκρύψας τὸν τελευταίον φράγκον Δεσπότην ἐν Πελοπόννησος, Κεντουρίωνα Ζαχαρίαν, ἐνυμφεύθη τὴν θυγατέρα κατοί, ἐπὶ κάλεσα διαπρέπουναν, Δικατετίναν, καὶ κατέστη διεσπότης Ἀγίας. Μόνοι οἱ Ἑνετοὶ κατείχαν ἐν Μεσσηνίας θέσεις τινὰς, ἀλλὰ δὲν ἤσαν δυσμενεὶς πρὸς τοὺς Παλαιολόγους καὶ μάλιστα πρὸς τὸν Κωνσταντίνον.

Ἐπανειδήθησις οἱ Πρέσβεις καὶ μετ' αὐτῶν ὁ ἐπίσκοπος 'Ρώδου ανακοίνωσαν, ὅτι ὁ Πάτας, προτιμῶν τὴν σύγκλησιν τῆς συνόδου ἐν Ἰταλίᾳ, οὐδόλως φείδεται χαριμάτων, διότι ἀντὶ τῶν ζητουμένων ἐθοδομήκοντα πέντε χιλιάδων φλωρίων παρέχει ἐκάτον.

Ὁ ἐν Κωνσταντινούπολις κλάρος βαρείως ἔφρα τὸ ἀκουσμά τῆς εἰς Ἰταλίαν μεταβάσας, μὴ πειθομένος, ὅτι ἑκατερεῖ διατηρήσει πλήρη ἐξευθείαν. Οὐδόλως συμφέρει, ἐλέγα τὸ Πατριάρχης, ὁ Ἀψήλωσιν οἱ ὅλοις, οἱ ξένοι, οἱ πέντες, πρὸς τοὺς πολλοὺς, τοὺς πλουσίους, τοὺς σοφοὺς.

Ὁ λύγος τῆς διαπάνης δὲν εἶναι ἄπορος, διότι ἰδίος ἀναλώμως δύνανται νὰ ἔλθωσιν οἱ Δυτικοὶ.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἀπεδώσαν ὁ Πάτας Μαρτίνος Ἕ' (1431), διεδέχθη δὲ αὐτὸν ὁ Εὐγένιος Δ'. Οὕτως ἐπὶ μαλλον ἔπιθε τὴν οἰκουμενικὴν σύνοδον, ὅπως δὲ αὐτῆς ματαιώσῃ τὴν ἐν Βασιλείᾳ συνελθόσιν κατὰ
πρόσαλγειν τοῦ προκατόχου, ὡς ἀπεφασίσθη ἐν τῇ ἐν Σιένη συνόδῳ, καὶ ἔγγυτουμεν εἰς μεταρρυθμίσεις πρὸς περιστολήν τῆς Παποκρατίας.

Πρὸς τὸν νέον Πάπαν ἐστάλησαν πρέσβεις, ὁ Ἰάγουρης, ὁ Κλειδᾶς Φιλομμάτης καὶ ὁ μέγας Πρωτοσύγκελλος Ἰωάσαφ. Ὁ Πάπας ἤρωτότας τοὺς ἀπεσταλμένους, ἂν ἀπεδόθησαν αἱ Πάτραι εἰς τὸν ἀποβληθέντα ἐπίσκοπον Μαλατέσταν, δὲν ἔδηξεν ὑμᾶς ἔνεκα τοῦτο τοῦτο διακρίσειαν καὶ ἐνεχείρησεν ἐπιστολάς, ζητοῦντες κοιμηθείσαι, ἀνεγνώθησαν ἐνώπιον τοῦ Παπιάρχου καὶ τῶν Ἀρχιερέων. Ὁ Μηδίας ἐθεώρησε προσβλητικῶς, ὃτι ἀποκαλοῦνται Γραικοὶ, ὃ ἄλλο Αὐτοκράτωρ ἔλεγκε τὴν ἄρμαν τοῦ Ἀρχιερέως. Πῶς ἦτο δύνατον οἱ ἐν Ἑρωτῇ ν' ἀποκαλέσωσι τοὺς Βυζαντίους Ρωμαίους, ὡς αὐτοὶ ἠθελον, μὴ ἀνεχόμενοι νὰ ὀνομαζόνται Ἐλληνες.

Τὴν ἄπαντην του Αὐτοκράτορος ἐκόμισαν οἱ αὐτοὶ πρέσβεις.

Οἱ ἐν Βασιλείῃ, ζητεῖντες καὶ ἀρχαῖς δὲν ἐθεώρησαν σπουδαία σὲ περὶ ἐνώσεως, ἀρχιλοχομενούν κυρίως νὰ περιστείλωσι τὰς ὑπερβολάς τῆς Παποκρατίας καὶ νὰ καταδεικάσωσι τὴν αἱρεσιν τῶν Οὐσιτῶν, εἰς ὁ ἔχει πρὸ πάντων συμφέρον δὲν Αὐτοκράτωρ Σιγιρσάμπαδος καὶ διὰ τοῦτο ὑποστηρζόντων τὴν σύνοδον, ἐνήσησαν ἐπὶ τέλους, ὃτι οἱ Πάπαι μέλλει νὰ πορισθῇ μέγα ἐπιχείρημα, διὸ ἀπεστείλαν καὶ αὐτοὶ εἰς Κωνσταντινούπολιν δῦο πρέσβεις, τὸν Ἐπίσκοπον Σοῦτής Ἀντώνιον καὶ τὸν ἐπαρχιακὸν τῆς Λομβαρδίας (Provincialis) τοῦ τάγματος τοῦ Αὐγουστίνου, Ἁλβέρτον Κρισπόν (de Crispis), πέρι τὸ μετόπωρον τοῦ 1433. 1)

Οἱ ἐν Βασιλείῃ πρέσβεις, κοιμᾶντες τὰ γράμματα, ἔξηρον τὴν ἀποστείλας αὐτούς σύνοδον καὶ τὴν ἴσχυν αὐτῆς ὡς ὑπερέραν τῆς τοῦ Πάπα, διότι καὶ οἱ κρέπτονες τῶν Πιερόνων καὶ πρὸ πάντων ὁ Αὐτ. τῆς Γερμανίας μετ' αὐτῆς διατελοῦσιν, ὡστε μόνη δύναται νὰ παρέξη πραγματικὴν ὑπὲρ τῶν Γραικῶν βοήθειαν. 2)

Ταὐτά ἐπιστεῖαν τὸν Αὐτοκράτορα, ὅστε ἀπεφάσισε νὰ πέμψῃ εἰς τὴν ἐν Βασιλείῃ σύνοδον, πρὶν μανή τοῦ ἐγέρνητο διέκτη ὑπὸ πρὸς τὸν Εὐγέ-

1) Ὁ Οὐσίς ὑπέρεσεν ἐν Ἑρωτῇ ἐν ἔτει 1432, ἐνεκα τῆς μεταξύ Μεδιολάνων καὶ 1') Ενετῶν ἡμέρας.
2) Ἡ πράξει τῆς Συνόδου 26 Ἑλεοπρ. 1433. Περὶ τούτων ἡρά Ζήσιμου, Unionsverhandl. Wien. 4858.
3) Συρὸς Β'. κα'.
νον ἄπαντος, τὸν ἄδελφον καὶ μέγαν στρατισμένον Δημήτριον, τὸν τότε ἱερομόναχον καὶ καθηγούμενον τῆς μονῆς τοῦ Άγ. Δημητρίου Ἰσιδώρου (μετὰ ταύτα Ρωσίας) καὶ τὸν γαμερόν τοῦ Δημητρίου Ἰωάννην τὸν διηθπατοῦν, ἔδωκε μᾶλλον πρὸς αὐτούς πλήρη ἔρωσίαν, νὰ συνεννοηθῶσι μετὰ τῆς συνόδου καὶ νὰ ὑποσχεθῶσιν, ὡς καὶ ὁ Βασιλεὺς καὶ ὁ Πατριάρχης καὶ πάντες οἱ δυνάμεις νὰ παρασταθῶσιν εἰς τὴν συνόδου θέλουσιν ἐξείθειν, ὅπως ἀποφασισθῇ, νὰ τελεσθῇ 4).

Μαθὼν ἐντοσοῦτον ὁ Πάπας Εὐγένειος περὶ πρεσβείαν μεταξὺ συνόδου καὶ Λύτροκτορός, ἔστεψε κατὰ Τούλιον τοῦ 1433 ν' ἀποσταλῇ τὸν εἰς ἀπορρήτων αὐτῶν Χριστόφορον Γαρατώνην, κάτοχον τῆς Ἑλληνικῆς, εἰς Κωνσταντινούπολιν, πρὸς ὅν ἔδωκεν ἐκτενῆ πληρεξουσίας. Ἐν ταῖς συνδιάλεξις τοῦ Πατριάρχου Ἰωάννη ὁ Χριστόφορος δὲν ἤναντιοῦτο, νὰ συνέλθῃ εἰς Κωνσταντινούπολιν ἡ οἰκουμενικὴ συνόδος, ἀλλὰ δὲν ἐνδιδόει νὰ προκάθησῃ ὁ Πατριάρχης. Οὗτος πάλιν ἔλεγεν, ὅτι οὐδὲντε έν τῇ καθήδρᾳ τοῦ Πατριάρχου ἐδόθη εἰς ἄλλον ἡ πρωτοκαθοδήγης, οὐδὲ ἐν τῇ πέμπτῃ συνόδῳ, καθ' ἣν προσωπικῶς παρέστη ὁ Πάπας Βεγίλιος. 

Μαθὼν τὴν διαφορὰν ἢ Λύτροκτωρ ἐκάλεσε παρ' ἑαυτῷ τοὺς 'Αρχιερεῖς καὶ τοὺς συσταφυρόμους τῆς μεγάλης Ἃγιελάσιας, πρὸς οὓς πολλά εἶπε πρὸς ἐνδοίον λόγῳ τῶν περιστάσεων, πρόθυμος καὶ αὐτός νὰ προσφέρῃ πάσαν θυσίαν, ὅπως μὴ ἀποτύχῃ τὸ σκοπούμενον. Καὶ αὐτοὶ μὲν ἐνδοίωσαν, ὃ δὲ Πατριάρχης μόλις ἀντέχὼν εἰς τὴν δυσαρέσκειαν ἀπήντησεν εἰς τὸν Πάπαν διὰ τοῦ Χριστοφόρου Γαρατώνη. 

Οἱ ἐν Βασιλείᾳ εὐμενεῖς ἐδήχθησαν τὴν πρεσβείαν, ἀργοῦσαν μετὰ πολλὰς περιπετείας διὰ τοῦ Εὐζέβιου καὶ τῆς Οὐγγρίας μόλις κατ' Ἀνάγουστον τοῦ 1434 5).

Δύον ἐξεφύγησαν ἐνώπιον τῆς συνόδου ὁ Ἡγούμενος Ἰσιδώρος πρὸς

4) Τρία ἔγγραφα ἀναφέρονται, δύο μὲν 15 Οκτωβρίου 1433 Λύτροκτορός καὶ Πατριάρχης πρὸς τὴν συνόδου καὶ Χρυσόδουλον τοῦ Λύτροκτορος 14 Νοεμβρίου 1433, ἐν δεύτερον ἡ πληρεξούσιας, Coleti, Conc. XVII. 309, 310, 783. Ἐν τῇ 19ησυνεδρίας: 7 Σεπτεμβρίου 1434 τῆς ἐν Βασιλείᾳ συνόδου γίνεται κατὰ πρώτον ἐπιστήμου μνεία. 

5) Σ. ρ. δ. τ. Β', κ. τ. κ.'—Mansi, XXX, 835.—Martene et Durand, Collectio VIII, 723.
ακράσιες, διότι, ἥξαρα τὰ εὐρεγετήματα τῆς εἰρήνης, παράστησε τὸ
εὐγερές τῆς ἐξομιλύνοντες τῶν διαφορῶν καὶ τῆς καταπάύσεως τοῦ
σχῆματος, προειδόντος εἰς ἄστημάντων αἰτίων καὶ μερικῶν περιστάσεων.
'Ενδοξον θεωρήσει διὰ τὴν σύνοδον, ἐπαναγιγνώσκον τοὺς αἰρετικοὺς
Βοσμούς εἰς τὴν ἀλήθειαν, ἐὰν φέρῃ εἰς πέρας καὶ τὴν ἔνωσιν 1).

Μαθόντες οἱ ἐν Βασιλεία, ὅτι ἐσκόπουν νὰ προσέλθουσιν ἐπισκόποι ἐκ
τῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ὑπέσχοντο τὴν διάπανην, ἐὰν ἡ σύνοδος
συνέλθῃ ἐν Καλαβρίᾳ, ἐν Ἀρχαίᾳ, ἐν Βοιωνίᾳ, ἐν Μεθολάνῳ, ἢ ἐν
ἀλλη τοῦτο τῆς Ἰταλίας, ἐξω δὲ κύριας ἐν Βουδῆ, ἐν Βιέννῃ, ἢ ἐν
Σαβανίδες. Τὴν Βασιλείαν δὲν ἐδέχοντο οἱ Βυζάντιοι λόγῳ τῆς ἀπο-
στάσεως, ἀναμνηστικόμενοι ὅσα ἐπανθ, ἐνὸς οὐ φθάσωσιν εἰς.
Ἐν τούτῳ ἐν τῷ πρακτικῷ τῆς συνόδου, ὡς διακολογηθῇ, ἄνω,
κατεχομένοι, ὅτι δὲ' ἰδιαίτερον ἀπεσταλμένον θέλει ἐνεργήσει νὰ πείσῃ τὸν Αὐτο-
κράτορα καὶ τὸν Πατριάρχη νὰ προσέλθωσίν εἰς Βασιλείαν 2).

Οἱ κυριώτεροι ὄροι τῆς συμβάσεως ὑπήρξαν οἱ ἐξής: Ὁ Αὐτοκράτωρ,
ὁ Πατριάρχης, ὁ ἀνώτερος κλήρος καὶ οἱ προειδόντες λαίκοι τῆς ἀνα-
τολικῆς Ἐκκλησίας θέλουσι παρασταθῆ εἰς τὴν σύνοδον. Αποστέλλον-
ται 8000 δουκάτα, ὡς ἐνεργήσῃ ὁ Αὐτοκράτωρ προπαρασκευαστικὴν
σύνοδου ἐν Κωνσταντινούπολει. Ἡ Λατινὴ Ἐκκλησία ἔνακεντράται τὴν
διάπανην τῶν πλείων, ἐξ ὧν δύο ὁρίζονται διὰ τὸν Αὐτοκράτορα καὶ
τὴν ἀκολουθίαν αὐτοῦ. Μέχρι τοῦ τελευταίου βυζαντινοῦ ἀνάμνησις πα-
ρέχεται ἡ σύνοδος 15000 δουκάτα, ἐνετεῖον δὲ μέρος τοῦ ἄρτου τῆς
συνόδου καὶ διὰ τὴν ἐπάνω τῆς εὐλογίας διακόνης (impensas
honestas). Πρὸς ἄμυναν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀποστέλλει ἡ σύνοδος
δύο πλοία μετὰ 300 τοξώτων κατὰ τὸν προσεχῇ Νοέμβριον. Εἰς τὸν
στρατοπεδάρχην Δημήτριον παραδίδονται τὰ μνημονευθέντα ποσά, ἀλλ' ἀνώτερος ὁ ἡρακλῆς ἐξ οὔτε ἐν τῇ διάθεσιν αὐτοῦ 10000 δουκάτα τοῦ
ἀμυνᾶν τῆς πόλεως ἐν ἀποσφείᾳ τοῦ Αὐτοκράτορος καὶ πρὸς διατήρησιν
τῶν τοξώτων. Ο Πάπας θέλει ἐπικυρώσει δὲ' ἰδιαίτερον ἐγγράφο
(bulla) τοὺς ὀρους τούτους, ὡς ἀπέτρεσαν οἱ Βυζάντιοι.

'Ἡ σύμβασις φέρεται τὴν ἡμερομηνίαν 7 Σεπτεμβρίου 1434.

1) Cceconi, Stud. storici (Firenze 14869) Docum. 29. — P hilaret, III.
2) "Per efficaces rationes ut in hanc civitatem Basiliensem velit
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

Προηγομένως κατά τέν Φεβρουαρίου 1434, φθάσας ο Χριστόφορος Γαρατώνης εἰς Βασίλειαν, ἐξῆκε τὰ παρ' αὐτοῦ προχθέντα, ἢ δὲ σύνοδος διεφύλαξεν ἑαυτὴ τὴν ἐπιλογήν, ἢ νὰ ἐφαρμόζῃ τοὺς παρ' αὐτῆς τεθέντας ὅρους, ἢ νὰ προφῆμη ὅ,τι ο Πάπας παρέσκυψε διὰ τῶν ἱδίων ἐν Κωνσταντινούπολι διαπραγματεύσεων. Κατὰ Νοέμβριον ἐφύρησεν ἐράνους παντὸς εἰδὸς διὰ τὰς καταβολὰς, ἄς ὑπεσχέθη. Ὁ Πάπας, οὐ δὲν ἀπεκλείσθη ἢ ἐνέργεια, ἀπείπησεν ἐν νέον τὸν Γαρατώνην εἰς Κωνσταντινούπολιν, ὡστε ἐφῆσα περὶ τὰ τέλη Αὐγούστου 1434, συνομολόγησε δὲ μετὰ τοῦ Αὐτοκράτορος καὶ τοῦ Πατριάρχου τοὺς ἔρημας ὅρους. Ὅ Πάπας ἀποστέλλει εἰς Κωνσταντινούπολιν τὸ ποποτηρητήν (Legatus), καὶ Ἀρχιερεῖς, καὶ διδάκτοις, φέρονται πληροξοιστητά πρὸς ἐνώσιν τῶν Ἐκκλησιῶν, ἵτες τελεσθήσεται ἐντὸς ἕως ἀπὸ τῆς κυρώσεως τῆς παρουσίας συμβάσεως παρά τοῦ Πάπα. Ὁ Αὐτοκράτωρ καὶ ο Πατριάρχης ἰδίας ἀναλώμας θέλουσι ναλάλεις εἰς Κωνσταντινούπολιν τοὺς τῆς ἀνακολούθης Ἐκκλησίας, ἀφεξθυσμένως ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἐμφάνισες, τοὐ ποποτηρητῆ τοῦ Πάπα ἐν Κωνσταντινούπολι. Τὸ ποποτηρήτης γενόμενος δεκτὸς μεθ' ὅλων τῶν τιμῶν καὶ μετὰ τῆς ἀκολούθῃς αὐτοῦ, ἔλευθερας θέλεις ἑπιστρέψει, εἰς τε λευθερια, εἰς ἐποτήρη ἡ ἔνοσις. Βάσις τῶν σύνθεσεως ἕσονται τὸ εὐαγγέλιον καὶ αἱ ῥήσεις τῶν πατέρων. Τὸ ἐν συμπνοῖ τοῦ παρασκευήσι τοῦ εἶναι ὑποχρεώτατον

Τὸν ἐπανερχόμενον Χριστόφορον Γαρατώνην διετάχθησαν νὰ συνοδεύσαι δύο διούστα, ο Γεώργιος Γαλασίωτης καὶ ο Μανουήλ, τινὲς Ἀρχιερεῖς, ἐν συνόλῳ δεκαέξι πρόσωπα, φέροντα τὴν ἀπάντησιν πρὸς τὸν Πάπαν, ἐν Φλωρεντία διαμένων, ὅπου ἑναγράφη καὶ φῶνη ἔνεικα τῆς στάσεως τῶν Κολόνα ἐν 'Ρώμη. Εἶχον δὲ ἐκραγηκα, καὶ ἐν ἄλλαις πόλεις ταραχαί, ὡς ἐν Βοσνία, διὸ ἐξήλευ πρὸς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κωνσταντινούπολες καὶ τῆς Γαλασίας. Θεωροῦμεν τὸν Πατριάρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γαλασίας καὶ τῆς Κωνσταντινούπολος ὡς τὸν παράδειγμα τῆς ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολος καὶ τῆς Γαλασίας.

1) C o l e t i, Conc. XVII, 746. «Ut (synodus) quam vellet viam eligeret». 2) Συρόπ. B' κα'. 3) M a n s i, XXX 889.—M a r t. VI,II, 784. 806. 4) Ἐκζων οἱ μαθηται τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φλωρεντίας εἰς τὸν Ἐκκλησίαν διαμένουσαν, ὡς οἱ ἔνοικοι τῆς Γαλασίας καὶ τῆς Κωνσταντινούπολος. Υποσχόμενοι τῇ εὐαγγελια τῷ ἐπίσκοπῳ τῆς Γαλασίας, ἀρχιερείας τῆς Κωνσταντινούπολος, καὶ τῶν ἐκκλησίων τῆς Γαλασίας καὶ τῆς Κωνσταντινούπολος τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς Γαλασίας καὶ τῆς Κωνσταντινούπολος.
πολίν, ώς ἐδραν τῆς Συνόδου. Συγχρόνως ἐδιδέων ὁ Αὐτοκράτωρ ἐπιστολὴν πρὸς τοὺς ἐν Βασιλείᾳ, ἐξῆγον τὰ μετὰ τοῦ τοποτηρητοῦ τοῦ Πάπα συνομολογηθέντα.

Κατὰ Δικείμβριον 1434 ή νέα προσθέτα έρθασαν εἰς 'Ἐνετίαν,

ὅπου οἱ Βυζάντιοι εὗρον ἐπιστολὴν ἐκ τῶν ἐν Βασιλείᾳ, παρήγγειλαν δὲ πρὸς αὐτοὺς ν' ἀνακαλέσωσι, ὅσα τυχόν ὑπεσχέθησαν, διὸ τὸ Αὐτο-

κράτιος προτείμα τὴν Κωνσταντινούπολιν πρὸς συγκρότησιν συνόδου, δὲν εἶναι δὲ πιθάνον, ὅτι ἡ ἐν Βασιλείᾳ σύνοδος θέλει ἔχει τὴν δύναμιν νὰ ἐκτελέσῃ, ὅσα ὑπόσχεται.

Ὁ Πάπας ὡμοί ἐρνήθη νὰ κυρώσῃ τὰ ἐν Κωνσταντινούπολε συνο-

μολογηθέντα, πρὸς ἀνακαλώσι ταῦτα πρὸς τοὺς ἐν Βασιλείᾳ, ὅπερ καὶ ἐπράξεν. Ἡ σύνοδος, χρησιμοποιοῦσα τὴν ἀνατεθείσαν αὐτῇ ἐπιλογήν, ἀπεφάνθη, ὅτι ἐμμένει εἰς τοὺς παρ’ αὐτῆς τεθέντας ὀροὺς, καθόσον καὶ ὁ Πατριάρχης αὐτῶν ἐδήλωσε τὴν προθυμίαν νὰ ἐλθῇ εἰς τὴν σύνοδον, καὶ πείξας ἐν ἀνάγκῃ, ἔκεν σωθεὶς χορηγήσῃ τὰ μέσα τῆς μεταβάσεως, ἀλλάς δὲν ἦτον ἄσφαλες νὰ συνέλθωσιν ἐν πόλει κύκλῳ ἀπειλομένην τῶν ὑπὸ ἐγχέεν.

Οἱ ἐν Βασιλείᾳ, μάλλον ἀποθέλοντες εἰς περιστολὴν τῆς Παπο-

κράτιος, καὶ κατάληκαν ὑερωροῦντες τὴν ὅραν, ἐν ἡ διετέλει αὐτῆς 

τότε στενοχωρία, ἐπελήφθησαν τῆς καταργήσεως τῶν ἑτησίων ἐπι-

φορῶν (annates) καὶ τῆς δόσεως διὰ τὸ ἀποστελλόμενον παρὰ τοῦ 

Πάπα εἰς τὸν ἀρχηγόνον Ἀρχιερέα ὁμόφορον, ἢ πολυσταύριον 

(pallium). Πρὸς συνδιάλλαγὴν ο Πάπας ἀπέστειλε εἰς Βασιλείαν 

tὸν Γενικόν τοῦ τάγματος τῶν Χαμαλοδούλων Ἀμβρόσιον Τρα-

θερσαργίν, ὅστις κατόπιν κατέλαβε τὴν πρώτην θέσην διὰ τῶν 

γνώσεως αὐτοῦ, ἐτυχεὶ δὲ ἀκρέσως δεξιώτερως ἐξαφρέτου. Ἀλλ’ ἢτε 

εὐθύθεν ἕργα ἑβαθατα παρὰ τῶν Μεθυκών καὶ τοῦ δούκα τῶν 

Μεθυλάνων, προσενεχόμενων ἑνακοιμία δοσώματα, ἐξαπέστειλε ἡ 

σύνοδος εἰς Κωνσταντινούπολιν τὸν Ἰωάννην Ραουσαῖον (de Ra-

1) M a n s i , X X I X , 6 2 3 . — C o l e t i , X V I I , 7 8 9 .
2) M u r a t , X X X I I , A n n . 1 0 3 7 .
3) M a n s i , 9 0 6 , 9 0 9 .— M a r t . V I I I , 8 0 5 .
4) M a r t . V I I I , 3 8 6 .— C o l e t . X V I I , 4 8 7 .— R a y n . A n n . 1 4 3 5 , 8 . « I n 
faucibus Turcarum sitam ». 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
gusa) ἐκ τοῦ τάγματος τῶν Δομινικανῶν⁴ καὶ τοὺς κανονικοὺς (chanoines) Ἑρρίκον Μέγγερ, ἐκ Κωνσταντίνα, καὶ Σίμωνα Φερερὼν, ἐξ Ἀρειπίας.

Οὕτω, κατα τὸν Ἰούνιον 1435 ἀπελθόντες τῆς Βασιλείας, διὰ τῆς Ἐνετίας, ἄν ἐμάστικεν ἡ πανώλης, κατηυθύνθησαν εἰς τὴν πρὸς ἐν ὅρον. Ἐν Πόλει συννητήθησαν μετὰ τοῦ Χριστοφόρου Γαρατώνη, τοποθετητοῦ τοῦ Παπά, ἄν ὁμοίς ἀπέργησαν. Τὴν 23 Σεπτεμβρίου 1435 ἐφάνθησαν εἰς Κωνσταντινούπολιν.

Σχεδὸν συγχρόνως ἀφίχθησαν ο Χριστόφορος Γαρατώνης καὶ οἱ ἀποσταλέντες εἰς Βασιλείαν⁴.

Ἡτον ἐπόμενον νὰ γεννηθῇ σύγχυσις, διότι ἄλλα ἔλεγεν ὁ Χριστόφορος Ἰδιαίτερως, προτειμώμενος μάλιστα ὡς προτείνων σύνοδον ἐν Κωνσταντινούπολει, ἐνὸ ἐφορήβηση, ὅτι καὶ οἱ τοῦ Βυζαντίου πρέσβεις διερώνησαν ἐν Βασιλείᾳ, ἵνα δὲ ταῦτα διεισδύσῃ ἐπιτηδευμὸν ὑπὸ τοῦ Χριστοφόρου.

Ὅτι διευκρινηθῶσα ταῦτα, διέταξεν ὁ Αὐτοκράτωρ, νὰ συνέλθωσι παρὰ τῷ Πατριάρχῃ οἱ ἄρχιερες, οἱ ἡγούμενοι, οἱ πνευματικοὶ, οἱ σταυροφόροι, καὶ τίνες τῶν συγκαλητικῶν. Εἰλήθων καὶ αὐτός, ἐξήτησι νὰ μὴ γίνῃ λόγος περὶ κατέργων καὶ τοῦτων (τῶν ἀγροτῶν) πρὸς φύλαξιν τῆς πόλεως, διὰ νὰ μὴ μανθάνωσι ταῦτα οἱ ἑγκτεῖ. Ὁ μέγας στρατηγός Ανδρόνικος ἀργηθῆ τὰ πραγματεύτηκαν ἐν Βασιλείᾳ, βεβαιών ὅτι ἐν πάσιν ἐνήργησαν ὁμοφωνῶς καὶ οἱ τρεῖς, καὶ ἔδωκαν ὁμοίως περὶ τῆς ἑκτελέσεως τῶν συνομολογηθέντων, ὅπως ἠμοίωσαν καὶ ἐκεῖνοι, ἑκάστους τὴν ρομπέλθηνον βούλλαν. Ὁ Ισίδωρος καὶ ὁ Διονύσιος ἐπέκυρωσαν τοὺς λόγους τούτους.

Μεταλίγας ἡμέρας ὁ Πατριάρχης συνήναγε τοὺς σταυροφόρους, πρὸς οὓς ἀνεκόψωσαν, ὅτι ὁ Ἀυτοκράτωρ ἀποκλίνει διάθεσιν περὶ μεταβάσεως εἰς Βασιλείαν, ἀλλ' οὐδὲ ἡ ὑγεία τοῦ Πατριάρχου ἐπιτρέπει τότε,
οὐδὲ συμφέρει, πρὸς ἀπόκρουσιν δὲ τοιούτου σχεδίου ἔχει ἀνάγκην τῆς συνεργείας αὐτῶν, ἂν ύπερεχθῆσαν.

Τὴν ἐπιούσαν, ἑπὶ τῇ διαμηνύσει τοῦ Αὐτουκράτορος, προσῆλθον οἱ Πατριάρχης, οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ σταυροφόροι καὶ οἱ τρεῖς ἀπεσταλμένοι, ὁ στρατοπεδάρχης Δημήτριος, ὁ ἴσομόναχος Ἰσίδωρος καὶ ὁ δισύκτος, ὁρίσθη δὲ ἐπίτροπη ἐκ ὁμοίου μεσαζόντων, τοῦ Καντακούζην καὶ τοῦ Νοταρᾶ, τοῦ μεγάλου Δομεστικοῦ, ὡς κοσμικοῦ, τῶν Ἀρχιερέων Ἐφέσου Ἰοάσαρ, Ἡρακλείας Ἀντωνίου, καὶ τῶν σταυροφόρων Μιχαήλ Βαλσαμίνων, τοῦ μεγάλου χαρτόφυλακος, καὶ τοῦ Συροπούλου, μεγάλου Εὐκηλησίαρχος, καὶ τῶν πνευματικῶν, Ματθαίου καὶ Γρηγορίου, ὡς εξετάσεις καὶ ὑποβάλλωσι σκέψεις. Εἰς τούτους προσετέθησαν καὶ οἱ τρεῖς πρέσβεις, κατόπιν δὲ ὁ Δημήτριος Ἀγγέλος ο Φιλομάτης, ὁ Γεώργιος Συγκλάριος (ὁ κατόπιν Γεννάδιος) καὶ ὁ μεταγλωττισθείς Φραγκισκάνιος Μακούλης.1)

1 Αμ. ἀναγνωσθείς τῆς ἀποφάσεως τῆς ἐν Βασιλείᾳ συνόδου, δεινὸν ἐφάνη τὸ εὐθὺς ἐν προαιρεμική λεγόμενο, ὅτι, μετὰ τὴν διάρθρωσιν τῆς νέας αἱρέσεως τῶν Οὐσιών, ἡ συνοδος προτίθεται νὰ διαρθώσῃ καὶ τὰ τῆς παλαιᾶς τῶν Γραμμάτων.

Ἀπελογούντο οἱ ἐκ Βασιλείας πρέσβεις, ὅτι δὲν ἐγγράφη ἐπίτυδες, καὶ ὅτι εἴναι ἐτοιμω νὰ ἀνακηρύξουσι παρρησίας, ὅτι δὲν θεωροῦσιν αὐτοὺς ἀἱρετικοὺς, πταίουσι δὲ οἱ ἐκ τοῦ Βυζαντίου πρέσβεις, αὐτοῖς οὐδεμίαν ἔφεσον ἐν Βασιλείᾳ ἀντίρρησαν, ἀμα ἐνδικοῦν γνῶσιν. Ἡ Ἰσίδωρος τάχις δὲν ὑμίλησαν εἰκαὶ κατ' αὐτὴν τὴν ἔννοιαν; "Ὅπως ἐκλείψει ἡμῶς αὐτῇ ἡ αἰτία, προθυμοῦμε δέχονται τὴν προταθησόμενην θεραπείαν.

Ἡ ἐπίτροπη οὐδεμίαν ἄλλην ἐθέγαμεν θεραπείαν, εἰμὴ νὰ μεταγραφῇ ἡ συνοδικὴ ἀπόφασις, ὅπως ἐκλειψάτω τάσα μενεί αἱρέσεως.

Ἀλλὰ τοιούτων τι δὲν εἰχον τὴν ἐξουσίαν νὰ πράξωσαν οἱ πρέσβεις, ὅπως συνερώνηκαν νὰ ἀποσταλῇ ἡ συνοδικὴ ἀπόφασις εἰς Βασίλειαν, ὅπως ἔκακε διαρθώθη.

Μετέθησαν ἐπειτεὶ εἰς συζήτησιν περὶ τοῦ τόπου τῆς συνόδου, ἀπεφασίσθη δὲ, ὅτι εξαιρεῖται ἡ Βασίλεια διὰ τὴν ἀπόστασιν, ἀπόκειται

1) Συρόπ. Β', χ'τις. χ'η.
2) Σεεεονι, Stud. doc. 29.—Συρόπ. Β', χ'δ. —Philaret, Gesch. d. russ. Kirche III, 68.

Π. ΚΑΛΛΙΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ
δὲ εἰς τοὺς Βυζαντίους, νὰ ἐκλέξωσιν εἰκ. τών ἐννέα ὑποδεικνυμένων πύλεων, ἢν ἂν προτιθηκαίν.

Τρίτον ἐξήτησαν νὰ γείνῃ ὑπταῖς λόγος, ὅτι ἔκασφαλίζεται ἡ ἐπάνοδος τῶν εἰς τὴν σύνοδον παρεχομένων καὶ καθ’ ἄν περιπτωσιν δὲν εὐρ-δοθῇ ἢ ἔνωσις.

'Εν τῷ μεταξὺ ἐκάλεσαν ὁ Λαυκαράτωρ εἰς τ’ ἀνάκτορα τὴν ἐπιτροπήν, συνάμα δὲ καὶ ἑτέρους ἐκρίνους ἐξέρχοντα, πρὸς οὓς ἄνεκόησαν, ἄτι καὶ αὐτὸν εἶναι περίττη ἡ διόρθωσις τοῦ προομιέων, διότι ἐγγράφη διὰ τοὺς ἐκεῖ, οϊχί δὲ διὰ τοὺς ἐνταῦθα, ἀλλ’ ὁμοῖς δὲν ἀντιλέγεται εἰς τὴν διόρθωσιν καὶ πρὸς τοῦτο δύνανται νὰ σχεδιάσωσιν ἀπὸ τοῦτο, ποὺς ἐπιθυμοῦσι τὸ κείμενον. 'Εξεχαρίτων ἐπείτη αὐτὸ εἰς τὴν ἐπιστολήν προσδοκόμευμα ἀγαθά, καὶ ἀπαρθημήσας τὸ μέγα πλῆθος τῶν ἀνατολικῶν, οἰχί ἐλάσσον τοῦ τῶν δυτικῶν, Τραπεζούντιος, Θήρας (Γεωργιανοῦ), Τζαρρακίους (Κυρκακίους), Μηγκελίους, Γόθον, Γόθσον, Βλάχους, Σέρβους, τοὺς ἐν ταῖς νήσοις, τοὺς ὑπὸ τοὺς Πατριάρχας, καὶ αὐτοὺς τοὺς Αἰθιοπας, ἠμενημόνευσε καὶ τὰς συνδιαλέξεις μετὰ τοῦ Λαυ-καράτορος τῆς Γερμανίας, ὅστις ἐπιτίθεν ἡ ἔνωσις νὰ γίνη ἀφρομο, ὅπως ἐκλείψωσι πολλὰ παρείσχατα τῆς δυτικῆς Εὐκλησίας, καὶ ὑπέγρατο νὰ καταστήσῃ διάδοχον τὸν Λαυκαράτορα τοῦ Βυζαντίου.4)

'Εκ τοῦτον δῆλον μέχρι τίνος σημείου εἰχε φθάσει ἡ εὐπορία πρὸς ὑποστηρίζειν σχεδιόν, εἰς οὖ ἠλπίζετο ἡ κοινὴ συνθήση.

'Απαντα ταῦτα ἔρεσαν, ὡς καὶ τὸ συνταχθὲν προομιέων, ἐξήτουν δὲ, νὰ βεβαιωθῇ ἡ προσέλευσις τοῦ Πάπα εἰς τὴν σύνοδον καὶ νὰ γείνῃ μνεία περὶ ἁσφαλεῖς ἐπανόδου (de salvo conducto).

'Εν ἑπομένη συνεδράσαι προσόλθη καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ Πάπα Χριστόφορος Παρατώρος, παρ’ οὗ ἐξήτησαν οἱ συνοδοικοι, νὰ δηλώσῃ τὴν συγ-κατάθεσιν τοῦ Πάπα καὶ τὴν ὑπόχρεον, ὃτι ὑλίζει ἐλθεῖ εἰς τὴν σύνοδον, καθὸτι ἐν ταῖς ἱδιαίτεραις συνδιαλέξεις πάντωτε ὑπεδείκνυεν, ὃτι ἐκεῖ τοῦ Πάπα οὐδὲν ἐστὶ γεγένηκα, ἀπειδὴ δὲ αἱ ἀπαντήσεις δὲν ἔσαν σαφεῖς, ἀλλ’ ὑπεξέφυγεν, εἰπὼν πρὸς αὐτὸν λόγος αὐτηρός, ἐσώτου εἰς ἀπαντα συγκατετέθη, πρὸς ὑμῖν ὑπογράφη, διὸ ἐξή-τησαν νὰ προσληφθῇ διερμηνεύεις πρὸς σύνταξιν πρακτικῶν.

4) Συμπ. Β’, λείπει.
'Η ἐπιμονή τοῦ Πατριάρχου, ὅπως βεβαιωθῇ ἡ προσέλευσις τοῦ Πάπα, κυρίως προήργητο ἐκ τῆς φιλοτιμίας αὐτοῦ, ὅτι καταβιβάζεται, ἐὰν αὐτὸς μόνος προσέλθῃ, καὶ τούτῳ ἐννοήσας ὁ Χριστόφορος Γαρατώνης ἰδιαίτερως ἔλεγεν, ὅτι ὁ Πάπας διανοεῖται νὰ μὴ προσέλθῃ, διὸ καὶ ὁ Πατριάρχης ἐπανελάμβανεν: ἐγὼ οἶδα ὡς οὐκ ἔλευσέται.

Τὸ πρακτικὸν ἐγένετο ἐν ὑστέρᾳ συνεδρίασε, καθήκον ὁ έκ τῆς συνόδου προσέλαβον διερημνύει ἐκ τοῦ Γαλατία, ὁ δὲ Χριστόφορος Γαρατώνης ἐδείξεν ἰδιόγενεν τοῦ Πάπα ἐγγραφῶν, πλὴρη παρέχοντος ἐξουσιών περὶ ὑποσχέσεως ἐν ὑδόματι αὐτοῦ. Καὶ περὶ μὲν τοῦ προσώμιου εὐφρένησαν σύμφωνοι, οὐχὶ ὡμοὶ περὶ τῆς μνείας, ὅτι διδέται πᾶσα ἀσφαλεία ἐπανόδου, εἶτε κατορθωθῇ ἐνωσίς, εἶτε μὴ, ἐπὶ λόγῳ ὅτι ὁ ὄρος οὗτος ἀνάγεται εἰς τὰ κεφαλαία τῆς συνοδικῆς ἀποφάσεως, ἡ οὐδὲ κεφαλαία δύνανται νὰ μεταβάλλωσιν, ἐνώ ἄλλος εἰχε τὸ περὶ προσώμιον, ὡς μὴ ἀπαρτίζοντος μέρος τῶν ὅρων. Βαρέως ἐπετέθη ο Καντακουζήνης, λέγων, πῶς οὐδέ κεφαλαία τολμᾶτε νὰ προσθέσητε εἰς τὴν συνοδικὴν ἀπόφασιν, σὺς ὁ παραδεχόμενοι προσθήκην ἐν τῷ συμβάλλω. Ὁ δὲ "Αγγέλος Φιλομμάκτης προσθήκηκεν, ὅτι τὸ προσώμιον εἶναι ὡς ἡ κεφαλή, ἐν συνόδῳ περί ὑπόγραφον περὶ τοῦ συνόδου.

Ἀλλ' ἐκεῖνοι ἐπέμειναν, ὅτι ἰδιαίτερον ἐκτεθήκεται ἐγγραφῶν περὶ τῆς ἀσφαλείας ἐπανόδου, συνέταξαν δὲ καὶ τὸ περὶ τοῦτο σχέδιον καὶ τὰ πάντα ἐγγράφων ἐν μεμβράνεις, ὡστε μόνον ἐμεν νὰ προστεθῶσιν κι ἀπραγμένας τῆς συνόδου καὶ κι ὑπογραφαί.

Ὁ Πατριάρχης δὲν συγκατετέθη νὰ προσέλθῃ εἰς τὴν σύνοδον, ἐν δὲν προσήρχητο καὶ ὁ Πάπας, οὐδὲ ἔμεινε δὲ αὐτὸν ἡ διακατακεφάλασις, ὅτι ἐνευ Πάπα δὲν ὑπάρχει οἰκομενικὴ σύνοδος, ἀρὰ οὐδὲ δυνατόν εἶναι νὰ μὴ ἔλθῃ, διὸ ἐδήσε νὰ ὑποσχεθῶσιν καὶ περὶ ἑλέσεως τοῦ Πάπα 1.

"Ὅπως διασκεδασθῇ πᾶσα καίνη φόμη, συνεργώσασι νὰ προσκληθῶσιν εἰς τῶν Γενουνησίων, Ἑνετῶν, Καταλανῶν καὶ Ἀγκωνιτανῶν, ὅπως ἐνώπιον αὐτῶν ἀναγραφῇ τὸ ἀντικατασταθὲν προσώμιον, καὶ ἐγένετο εἰς μιᾷ κυριακῇ εἰς τὸ ναό τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Αναστάσεως, ἀπήγγειλον δὲ λόγους ὁ Ἰωάννης Ραουστάιος καὶ ὁ Νοταράς καὶ

---

1) Συμπ. Β', λε'—λε'.
οὕτως ἀπῆλθον κατὰ Δεκέμβριον 1435, ὃ μὲν Μέγγερ πρὸς τὴν σύνοδον, ὃ δὲ Χρυσόφωρος Γαρκατώνης πρὸς τὸν Πάπαν, μετὰ τῶν ἀπαιτομάτων εἴγραφών, πρὸς προπαρασκευὴν τῆς συγκλήσεως.

Ἐκ τῶν δύο παραμειναντῶν πρέσβεων τῆς Βασιλείας ἀπεβίωσαν ὁ Σίμων Φερεόν ἐκ λοιμοῦ, ὃ δὲ Ιωάννης ὁ Ραουσαίος συγγάφες ἔθλεπε τὸν Πατριάρχην καὶ ἐπιτηθείς ὑπέκακε τὴν φιλοτιμίαν αὐτοῦ, ὅτι μεγάλος θείος τιμηθή, ἐκν μεταβῇ εἰς τὴν Ἑσπερίαν, ὅπως ὁγιος μετήλλαξε γνώμην καὶ ἀντὶ ἀπεχθείας πολλῆν ᾠδάνετο πρὸς τὸν διάθειν, ὡς ἐγκαθιέν ὁ Ραουσαίος ἐξαφέτος ἐγκυμίαξον τὸν Πατριάρχην, ὅτι εἶναι καὶ αὐτὸς Βουλγαρὸς, ἡμόφυλος αὐτοῦ, διό κεῖ πρὸς ἀλλήλοις σχέσεις τύχεισα κατέστησαν οἰκείοτερα εἰς τὴν 14 Ἀπριλίου 1436 ἡ ἐν Βασιλείᾳ σύνεδρος ἄνευ ἀντιρρήσεως ἐπεκυρίωσε τὰ σταλέντα σχέδια, ἀλλὰ μόλις τὴν 2 Σεπτεμβρίου ἐβαζαν εἰς Κωνσταντινούπολιν, ἀμέσως δὲ ὁ Βασιλεύς καὶ ὁ Πατριάρχης ἐξέδωκαν προσκλήσεις. Ὁ Βασιλεύς λαβὼν φλωρία παρὰ τὸν Ιωάννου Παουσαίου, προκατέβαλε τὰν αὐτὸν ᾠδανῶν καὶ ἔστειλε δόρα (κανίσσα) εἰς τοὺς καλουμένους, εἰς Τραπεζοῦντα, Ἱζηρίαν (Γεωργίαν), Μολδοβαλάχιαν, Ρωσίαν, Σερβίαν καὶ εἰς τοὺς Πατριάρχες, πρὸς ὅς ἀπέστειλε τὸν Γεώργιον Μακρόχειρα.

Οἱ Πατριάρχαι διώρισαν τοποθητήτας, ὁ μὲν Ἀλεξανδρείας τὸν Ἡρακλείας Ἀντώνιον καὶ Μάρχον Εὐγενικόν, τότε ἱερομόναχον, κατόπιν Ἐφέσου, ὃ Ἀντιοχείας τὸν Ἐφέσου Ἰωάσσαρ καὶ τὸν πνευματικὸν Γρηγόριον (Μελισσίνου ἢ Μαριμάτσου), ὃ δὲ Ἱεροσυλίμων τὸν Δασόρους Διονύσου καὶ τὸν Ρωσίας Ἰσιδωρόν (τότε ἱερομόναχος). Ὁ Πατριάρχης ἀνησυχεῖσθαι, διότι παρὰ τῷ Βασιλεύς ὑπεδίοραν τὰ πρόσωπα τῶν τοποθητῶν ἄνευ τῆς εἰδήσεως αὐτοῦ καὶ ἑμνήσεως περὶ τούτου εἰς τὸν Βασιλέα. Οὕτως ἔδικαιολογήθη, ὅτι δὲν ἐπέθελε τὰ πρόσωπα, ἀλλ' εἰς τὸν ἀποσταλέντα πρέσβην παράγγειλεν, ἐν ἐρωτήθη περὶ προσώπων, νὰ ὑποδείξῃ τούτα. Ἐν τοῖς πισταικοῖς προσετίθετο ὁ δρός, ὅτι στέγοναν, ἐναν γείνη κανονικός ἡ σύνοδος κατὰ τὰς παραδόσεις τῶν ιερομοναχῶν συνόδων καὶ οὐδὲν προσετίθη τῇ πίστει, ἡ ἀμείρη, ἡ κανονοποιηθή 4.

---

4) Κεκονί, Studii, 1. σ. 412: Bulgarus et de lingua mea.
5) Συρ. Π. Γ', γ'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Μαθών τὸν προσέθεν ὁρὸν ὁ Ἰωάννης ῾Ραγουσάκης, μεγάλως ἐπαρ- 
ραγχὴ καὶ προσέθελεν εἰς τὸν Ἀὐτοκράτορα, λέγων, ὅτι δὲν εἶναι δυ- 
νατὸν νὰ ἐμφανισθῶσι τοιάτα γράμματα εἰς τὴν σύνοδον, ὡς 
παρέχει καὶ τὴν χρηματικὴν διαπάνην, διότι δὲ αὐτῶν ματαιοῦται ὁ 
σκοτὸς ἐλευθέρου ἐξετάσεως, ἀλλὰ πρέπει νὰ διορθωθῶσι.

Πειθεῖς ὁ βασιλεὺς στέλλε τὸν μοναχὸν Ἱεροδότον τοῦ Ἀντίόχου, 
φέροντα ὑπόθεμα. ὅπως σταλώσῃ νὰ γράμματα ὁμιλεί, καὶ τὴν 
βεβαιώσῃ. ὅτι τὸν μὴ ἐκτιθέμενον ὁρὸν προτίθεται νὰ παρήγαγῃ καὶ ὁ 
Αὐτοκράτωρ, ὡδὲ ἐννοεῖ νὰ παρασκευάσῃ τι, ἀρ’ ὅν παρέλαβε. Ὅτι 
Pατριάρχηι ἐπείσθησαν εἰς τὰς διαθεσμικοῖς ταύτας, καὶ ἀπέστειλαν 
νὰ γράμματα κατὰ τὸ ὑπόθεμα 1

1) Ἐσπευσθεὶς ὁ Βασιλεὺς ν’ ἀποστείλῃ, πρὸς μὲν τὸν Πάπαν τὸν Μα-

νουήλ Ταρχανιώτην τοῦ βουλιῶτην (ὐραγιοδώρου), πρὸς δὲ τὴν ἐν 
Βασιλείᾳ σύνοδον, τὸν δισύμπατον Ἰωάννην, πρὸς εἰδοποιήσαι 
περὶ τῆς 

2) Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ Αὐτοκράτωρ ἐκάλεσε τοὺς σπουδαίοτέρους, ὡποῖς 

ζυγίζονται εἰς τὰς εὐδοκίμες συζυγίζεσιν; 

Τότε ὁ διδάσκαλος Γεώργιος Σχολάρας (καὶ μετὰ ταῦτα Γεννάδιος) 
ἀνέγνωσε λόγον παρακειτικὸν, μεγάλος ἐπανεθέλεται καὶ κύριοι ἐχοντα 
θέμα, ὅτι εἰ μὲν πρόκειται ν’ ἀνεύρωσι τὴν ἀλήθειαν, δὲν μὲτὰ ἄκριβὴ 
βάσιν, πάντες ν’ ἀνομολογήσωσιν αὐτὴν, εἰ δὲ πρόκειται νὰ γεῖνη 
ἐννοεῖ πρὸς ὁικονομιὰν τινα, περιττὸν εἶναι νὰ ὑποστῶσι κόπους καὶ 
κινδύνους, διότι τοιαύτη καὶ ὁικονομίαν ἐννοεῖς δύναται νὰ γεῖνη καὶ 
διὰ τρίμιον ἡ τεσσάρων πρέσβεων 3

3) Ἰμησεν ἡ τοιαύτη συμβουλὴ καὶ μετὰ πολλοὺς λόγους ἀπεράσθη 

νὰ μελετήθῃ τὸ βιβλίον τοῦ Ἀγίου Καθαρίλα, ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης 
ἐν ἔτει 1340, περὶ τῶν προκειμένων ζητημάτων καὶ νὰ περισσαχθῶσι 
ὅσα ἐγκράφησαν περὶ αὐτῶν, νὰ ζητήσωσι δὲ αὐτὰ ἐκ τοῦ ἁγίου ὄρους,

1) Σφράτ. Γ', ϑ'.
2) Δυτ. Γ', ε'.
3) Δυτ. Γ', σ'.
Μελεταί καὶ λόγοι

ὅπου ὑπῆρξεν ἐλπὶς νὰ εὑρεθῶσιν. Ὅστος τελείως ἡγούμενος τοῦ
Καλέως οὖν διεκόμησε βιβλίων, ἀλλ' ἔφερε δὕῳ ἑρμομανάχους, τὸν
Μουσῆν ἐκ τῆς Διώξης καὶ τὸν Διαράξου ἐκ τοῦ Βαστοπέδιου, ὡς
δήθεν τοποτηρητὰς πάντων τῶν Ἁγιορειτῶν.

Ὡς πρόσωπον κατάληλον διὰ τὴν σύνοδον ὑπεδείξῃ ὁ ἑρμομανάχος
Νείλος οἱ Ταρκανειώτης, ἀλλ' ὁ βασιλεὺς ἀκαπτώθη προβλέπον ἐν
αὐτῷ καλογερικῶν φανατισμῶν (ἵπποτε εὑρεθῇ τι καλογέριν).

Ἐν τοσούτω ἐτευχεύτησεν ὁ Ἐφέσος Ἰωάσαρ.

ἕως ἐπείγοντας ἐπαύλησαν, ὁ Μανουὴλ Ταρκανειώτης καὶ
Ἰωάννης ὁ δισύπατος, ὁ μὲν πρὸς τὸν Πάπα, ὁ δὲ πρὸς τὴν σύνοδον,
ἀντιοικότας κατὰ τὴν 18 Δεκεμ. 1436 ἐφθασαν εἰς Ενετικάν. Τὴν
δαπάνην, καὶ τοὺς δυσφυρὸν, κατέβαλεν οἱ Ἰωάννης ὁ Ῥαουσαῖος, ἀλλ' ἐκ φόδου μὴ
ματακωθή ἡ μετά τῆς συνόδου συνεννόησε, ἐνδο ἐγγείζετε εἰς τὸ πέρας
ὑπὲρ ὁιδά τοῦ Πάπα ὁ Χριστόφορος
Γαρκάλονς, οὔτε αἰνείεται ὡς ἄνευ κατὰ τῆς συνεννόησης μετα τῆς ἐν
Βασιλεία ὁμονοίας.

Ὁ Ἰωάννης ὁ δισύπατος ἐφθασεν εἰς Βασιλείαν
κατὰ τὰ τέλη Ἰανουαρίου 1437, ἐνδο κατὰ τὰς πρόσες ἡμέρας τοῦ
Δεκεμβρίου 1436 ἐψηφίζεθα παρὰ τῆς συνόδου ως τόπος συναθροίσεως ὁ
Βασιλεία, ἡ Ἀσύνια, ἡ ται Ἀσκανία. Ὁ Πρόεδρος τῆς συνόδου, ὁ
καρδιάκος Ἰουλιανός Καςαράννης, ὡς δοκεῖ ἄνευτης τῶν ἀντιπραξιῶν,
ἀράτου ἐνεργεία, δὴ ἡ πρὸς τὸν Πάπα ἐκκλησία καταργεῖται, ἦν ἑνίοθε
νὰ κυρώσῃ τὴν ἀπόφασιν περὶ τοῦ ὑπερθέντος τόπου, ὡς μὴ σύμφωνον
πρὸς τοὺς συνομολογηθέντας ὀροὺς μετά τῶν Βυζαντίων. Οὔτε ὁ δεύ-
τερος πρόεδρος ἐστερεῖ νὰ κυρώσῃ τὴν ἀπόφασιν, ἦν ἑνίοθεν ὁ τρίτος,
ἀλλ' ὁ Πάπας Εὐγένιος ἑπεδοκίμασε. Διεκμεμερήθη καὶ ὁ Ἰωάννης
δισύπατος.

Πρὸς ταχυτέραν ἐκτίθεσαν ἡ σύνοδος συνεργώντες μετὰ τινὸς Νικο-
δήμου Μοντώνου ἀντὶ δουκάτων 30800 νὰ χορηγῆσῃ τέσσερα πλοῖα
καὶ 300 τοξότας πρὸς μεταφορὰν τῶν ἐκ τοῦ Βυζαντίου, πρὸς εὑρεσιν

1) Συρόπ. Γ', γ'.
2) Συρόπ. Γ', ε'. — Ragus. Rel. s. 257.
3) R a y n a l d u s, Anm. 1437. 4.
4) M a n s i, XXXI, 207 ἐνδο περιγράφεται ἡ τελετὴ τῆς παραδόσεως τῆς
σημαίας τὴν 49 Νοεμβρ. 1436.
δὲ τῶν χρηματῶν ὡς χῦνος δύσπηθα προτειμὴν ἐκ τῶν τριῶν πόλεων τὴν προκαταβάλλουσαν τὸ ἀπαιτοῦμενον ποσόν, εἰσπρακτένον κατόπιν δὲ ἐρανὼν υποχρεωτικών, διὰ δεκάτης καὶ δὲ ἁρέσεως ἀμαρτίων ¹. Ἀλλ' ἔνδυ τὸ κανόν Αὐενίδων οὖν ἡδυνήθη νὰ πορισθῇ τὸ ἀπαιτοῦμενον χρημά ἐντὸς τῆς ταχείας τριακονοθμήματος προθεσμίας, ἡ ἐν τῇ συνόδῳ πλειονοφηρία, συναπτελουμένη πρὸ πάντων ἐκ τοῦ γαλλικοῦ κόμματος, οὕτω ἐκ τούτου ἀνεχαίτετο, οὕτω ἐκ τῆς ἀποποιήσεως τοῦ Πάπα, οὐδὲ ἐκ τῆς διαμαρτυρίας τοῦ διαυτάτου, ἀνεχθείσης ὑπὸ τοῦ προσελθόντος Μανουήλ Ταρχανειώτου. Ἡτί τοσοῦτον ἐκορμαφώθη ὁ θόρυβος, ὡστε πολλάκις ἐκινδύνευσαν νὰ συμπλακώσων, οἰ δὲ τοῦ Βυζαντίου ἀπεσταλμένοι βλέποντες τὴν σύγχυσιν ἀπόλλον εἰς Βωνονίαν μετὰ τοῦ Δοικοῦ Μαντοῦθης καὶ τοῦ ἀπεσταλμένου τῶν Ἐνεστῶν, ὡς ἀκολουθήσαν τὴν ἀπόφασιν τῆς μειονοφηρίας. Ἐν τῇ 25ῃ συνεδρίᾳ κατὰ Μαίου 1437 παρ' ἑλίγον ἱχροντο εἰς χείρας, ἐρίζοντες τὶς νὰ καταλαβῇ τὸν ἄμεσως, πρὸς ἀνακάρπησιν τῆς ἀποφάσεως, ὡστε καὶ οἱ πολίται παρενεθήσαν πρὸς ἀποτελεσθῆναι διαπληκτισμῶν ².

Τὸν Ἀρχιεπισκόπον Τάραντος, σπεύδοντα νὰ ἀναβῇ τὸ παρ' ἄλλου κατακληθῆνε βῆμα, κατὰ τὴν 7 Μαίου 1437, δὲν ἔσωσεν ἡ ἀγκότης, ἀλλ' ἐσφυρώθησεν καὶ ἔκρυμα ποιεῖ τὴ συνόδου, ἀπὸ τῆς σκληρῆς τῆς ἄμεσης ἱδρυμάτων. Μετά τὸν ἤμον, Veni Creator, ἀνοίξει τὸ βῆμα ἐξ ὁνόματος τῆς πλειονοφηρίας ἐν ἀρχιερατικῇ στολῇ ὁ ἐπίσκοπος Ματθαίος Ἀλεξάνδρας καὶ ἑξακόσιοι τῆς ἀναγνώσεως τοῦ ψηφίσματος. Συγχρόνως ἔτερος ἐπίσκοπος ὁ Ματθαίος Πόρτο, ἐκ τῆς θέσεως τοῦ Προτονταρίου τῆς συνόδου, ἀπήγγειλε καὶ αὐτὸς ἄντιθετα ψηφίσμα τῆς μειονοφηρίας, ἐπέτεινε δὲ ἐκάστου τῶν φωνῶν, ὡστε ἐπιρροήν. Τὸ ψηφίσμα τῆς μειονοφηρίας ἐπὶ συντομώτερον, ὑποσχόμενον τὴν Φλωρεντίαν, ἢ τὴν Οὔδινην (Udine), ἐκ δὲν πεισθῶσιν οἱ Βυζαντίοι ὑπὲρ τῆς Βασιλείας, ὡστε ἡ ἀπαγορεύσα αὐτοῦ ἑπερατώθη πρῶτη καὶ ἀμέσως οἱ συμφόροις ἐφάλλον τὸ Te Deum laudamus. Ὄτε ἐπερρέωσα καὶ ἐτέρος τὴν ἀποκαλυπτικήν τοῦ ὁμοίου ψηφίσματος καὶ τοῦ ἀσφαλίζοντος τὸ δάνειον τῆς Αὐενίδους, ἐφάλη πάλιν ὑπὸ τῶν συμφόρων αὐτοῦ τὸ Te Deum

¹) M a n s i, XXX, 4124. XXXI, 240.
²) Δηήγησε ΑινέλοιΟ Σοληνίου παρὰ M a n s i, XXXI, 220. 223.
laudamus (Σι ὑμνοῦμεν Κύριε) καὶ οὖτω διελύθη ἡ συνεδρίας 4.

Ἐπέλθεν ἀναχωγῆ τῶν παθῶν, καὶ μόνον ἤριξαν, ἄν ἀμφότερα τὰ ψηφίσματα θέλουσι φέρει τὴν σφραγίδα τῆς συνόδου, ἢ μόνα τὰ τῆς πλευροφορίας. Εἰς ταύτα μόνα ἐτέθη ἡ μολυβδίνος βούλλα παρὰ τῶν ἐπὶ τούτῳ ἐπιτεταμμένων, καὶ εἰς τὰς ἐπιστολάς πρὸς τὸν Βυζάντιον Ἀὐτοκράτορα καὶ τὸν Πατριάρχην, καὶ ἐστάλησαν εἰς Ἀδενίᾶν, ὡς ἐγκριθεὶσαν εἰς τοὺς πρὸς ἀπόσπους ἔτοιμος τάσσας ἐπισκόπους, οὕτως ἀπῆλθον τὴν 19 Μαΐου 1437.

Διὰ νὰ μὴ προλάβωσιν οὕτω, ἐστευευέν ὁ Πάπας νὰ κυρώσῃ τὸ ψήφισμα τῆς μειονοψηφίας τὴν 29 Μαΐου, σφένει κόμας τὰς σφραγίδας τῶν τοποτηρητῶν αὐτῶν 5. Ὁ Συν. τῆς Γενούης, Θωμᾶς Καμποτσερράζος, ἀντὶ νὰ ἐκδώσῃ κατ' ἄπαντην τοῦ Πάπα τὰς περὶ ἀφάλλους πορείας ἐπιστολάς, διὰ τὴν εἰς Φλωρεντίαν μετάβαινεν, ἐξεδωκεν αὐτῶς πρὸς τὸν Νικοδήμου ἐκ Μοντούνης, μοιράχθηκε τῆς ἐν Βασιλεῖ πρὸς τοῦ Συνόδου 6. Αλλ' ὁ Πάπας ἀπέστειλε τὸν ἔτη ἁγιόν ἁγιον, Ἀντώνιον Κονδόλμερον, ἐς Ἐνετίαν πρὸς παρασκευήν τεσσάρων πλοίων διὰ τὴν χρείαν ταύτην, ὄνομασαν αὐτῶν καθαροὶ. Ἐξεδώκει συνάμα ἐγκαρφοφόρον τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Ἀὐτοκράτορος, τῶν Πατριαρχῶν καὶ ἐπισκόπων ἀκολούθων αὐτῶν, εἶτε κατορθώθη ἡ ἐνώπιος, εἰτε ἀποτύχη 7.

Ὅτε δὲ τὸ τοποτηρητῆς τοῦ Πάπα ἀρχιεπίσκοπος Μάρκος Τάραντος ἔφθασεν εἰς Ἀδενίᾶν, ὡς κυλύσῃ τὴν ἀποστολήν, εἰδὼς ἡ ἀποσπασματικὴ ἐγκρίθη ἐκ Νικαιᾶς ὁ στολίσκος.

Ἐν Βασιλείς δὲν ἐπέτρεψεν εἰς αὐτὸν νὰ παραστῇ ἐν ὑνόμαι τοῦ Πάπα, περιοριστέες μάλιστα ἐν τῇ ὁδῷ σχετικά, ὡς δὲν ὅπως ὑπάρχῃν διὰ τὴν νόθισυν τοῦ ψηφίσματος τῆς συνόδου, ὡστε ἔχειν προτιμώτερον ν’ ἀπίληθη ἄπρακτος, φοβούμενος πλείονα· ἐπὶ τούτοις παρήγαγε τὸν ἀξιωματος Προέδρου τῆς Συνόδου καὶ τοποτηρήσατο τοῦ Πάπα. Ἡ πλειονοφηρία δὲν ἀνεγκίτισθη, κλητεύσας αὐτὸν τὸν Πάπαν εἰς ἐμφάνισιν, ὡς διακοθῇ κατὰ τὴν ἀπόφασιν ἐν 26ῃ συνεδρίασι 31 Ἰουλίου 1437.

Εἰς ταῦτα ὁ Πάπας ἀποντήσε ἄφαντα διὰ τῆς βουλῆς Doctoris gentium 17 Σεπτεμβρίου 1437, μεταφέρον τὴν ἑδραν τῆς συνόδου εἰς Φερραίαν καὶ τάσσον ἡμέραν ἐνάρξεως τῆν 8 Ἰανουαρίου 1438.

Ἐν τῷ μεταξὺ τα ἐκ Φιλαντρίας εἰς Βοσνίαν ἠρρυθεῖτα μέλη τῆς μετονομηρίας, ὁ Πέτρος Αντίνας (Digne), ὁ Ἀντώνιος Πορτογαλίας καὶ ὁ Ηγούμενος Νικόλαος Κουσάκος μετὰ τοῦ Ἰουάνου δισυπάτου καὶ τοῦ Μανουήλ Ταρχιανείτου, ἐπὶ παρουσία καὶ τῇ μεστίες τοῦ Ἑνετοῦ καρδιναλίου Φραγκίσκου Κοντομιλέρν, ἦθους εἰς διαπραγματεύσεις καὶ συνεφύλονε συμπάτηκαν τῆς προθεσίας, ἐάν μέχρι τέλους Μαίου δὲν ἐκπληρωθῶσιν αἱ ὑποσχέσεις τῆς συνόδου, ἐπηρεάσας μοι μεγάλης εἰς τον ἀπόλιον τῶν πλοίων τοῦ Πάπα τὴν 15 Ἰουλίου, περὶ δὲ τοῦ τούτου τῆς συνόδου, ὦτι θέλει ἀποφασισθῇ κατόπιν, ὅταν οἱ Γραικοὶ προσφερομεθῶσιν εἰς Εὐερίαν Γαβέννην, ἢ 'Αρίμουν ἐν τῇ συμβάσει 4 Ἰουλίου 1437 προσετήθη δ ὁ ὅρος τηρήσεως τῆς ἀποφάσεως τῆς συνόδου, τῆς ἐκδοθείσης ὑπὸ τοῦ καρδιναλίου Τουλιανοῦ Καίσαριν καὶ κυριολειποῦ ὑπὸ τοῦ Πάπα.

Οὗτο τούτο δὲν ἤρρισεν ὡς μικρὸς τὰς καθηύρας τοῦ Πάπα, διότι κατ’ ἀπαίτησιν αὐτοῦ ἐγένετο ἐγγέφρος δήλωσις τῶν ἀπεσταλμένων τοῦ Αὐτοκράτορος ἐνώπιον τοῦ παπικοῦ Πρωτονοταρίου Βαρβολομαίου Κορνέτου, τοῦ Νικόλαος Κουσάκου, τοῦ Παύλου Βάρβου καὶ τοῦ παπικοῦ νοτάριου Ἀντωνίου Βίουδου τὴν 17 Ἰουλίου 1437, δὲν ἦς ἐθε-
θαίσασθαν, ὅτι δυνάμει τῆς ἐντολῆς αὐτῶν 26 Νοεμβρίου 1436 παρὰ τοῦ Αὐτοκράτορος καὶ τοῦ Πατριάρχου, λογίζομαι ἐκακούσας πάσης σχέσεως πρὸς τὴν συνόδου ἐν πάσῃ διαφωνίᾳ πρὸς τὸν Πάπαν, ἀπεφόροντο ἐν, ὅτι ὁ Αὐτοκράτορ καὶ ὁ Πατριάρχης διατελόσθηαν ἐν συναφείς μόνον πρὸς τα μέλη τῆς μειονόψηφης τῆς συνόδου, τῇ ἐκδοτοῦντα τὸ τελευταῖον ψῆφισμα ἐν ονόματι τοῦ Πάπα καὶ ἰδίως πρὸς τὰ τρία εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀποστελλόμενα μέλη. Ἀξιοπερίεργος εἶναι ὁ ἐξής ὄρος, ὅτι καὶ καθ' ἑνεπεξεργασία τῶν Ἡσυχίων ἐπὶ τῇ ἀπαίτησις τῶν ἀπεσταλμένων τοῦ Πάπα

ἐννοούμενα κάλλεστα τὸν σκοπὸν τοῦ Πάπα, τοῦ ν' ἀποκοβῇ πάσην σχέσιν καὶ ὑποχρέωσιν τῶν ἐν Κωνσταντινούπολει πρὸς τὴν συνόδου, διὸ ἀποτελέσμα τούτου εἶναι, νὰ κατασχηθῇ κατοχικὸς εἰς ἄλλους συμμαχίας καὶ ἐπιμαχίας μετ' αὐτῶν. Ἀλλ' ἡ ἀπαίτησις νὰ ἐλθήσῃ εἰς τὴν πρόσκλησιν αὐτοῦ, ἕαν καὶ ἄλλος ἀποχωρισθῇ τῆς συνόδου, εἶναι τοσοῦτον ύπερβολική, ὅπετε εἶναι ἀπήλλαξον, ὅτι ἔθεσεν αὐτὴν πρακτικὴν καὶ χρήσιμον.

Τεκμηρίων τούτου εἶναι, ὅτι τούναχτον ἐν τοῖς ἐγγράφοις αὐτοῦ πρὸς τοὺς ἐν Κωνσταντινούπολει δὲν ἀναφέρεται εἰς τὴν ἒφακτήν σύμβασιν, ἀλλ' εἰς τὴν μετὰ τῆς συνόδου συναφείς

Πρὸς τοὺς ἀπεσταλμένους αὐτοῦ ἐθνοῖς ἀνθιταγῆς, εἶτε πρῶτοι φθάσονται το Απεστηλμένον τῆς συνόδου, εἶτε συγχώρουν, νὰ μὴ παρενοχλήση τὰς μετ' αὐτῶν διαϕραγματεύσεις, ὅπ' ἐὰν οὐκ ἐκσελερὰτο ἐμὲ ἄπειρον πρὸς τὸν Ἠσυχίων ἐπιτυγχάνει τὸν ἐποχό ἔργον. Ἐὰν δὲ πάλιν ἐκεῖνον ἀποτοῦχον, τότε δύναται νὰ καταβάλλει τὰς μέσον, ὅποιος προσελκύσῃ τοὺς Γραικοὺς. Ἐν γένει πρέπει νὰ ἀπέγχουσιν τἀ πάντα ἐρίδος καὶ ἀντιπράξεις, σφεροῦν ἄφθιος καὶ ἀνεκτικός.
Εν περιπτώσει διχονοίσει ἐν τῇ ἄλλοθατη ἀνέθεσεν ὁ Πάπας τὴν ὑπερτάτην διεύθυνσιν εἰς τὸν Μάρκον Ταραχτασίας καὶ εἰς τὸν πρὸ μικρὸν χειροτονηθέντα ἐπίσκοπον Κορώνης Χριστόφορον Γαραχτώνην, εἰς οὓς ἰδιαίτερως ἔδωκε συντακτικά πρὸς τὸν Αὐτοκράτορα καὶ τὸν Πατριάρχην ὡς τοποτηρητὰς (oratores speciales).4) Πότε ἀνεγράφησεν ὁ στολίσκος τῆς συνόδου ἐκ Νυκίσιας, ἄγνοοιμεν, βεβαιώς ὅμως μετὰ τὴν 31 Ἰουλίου, διότι ἔφερε μεθ᾽ ἑαυτοῦ τὴν ἀπόφασιν τῆς συνόδου περὶ ἐμφανίσεως τοῦ Πάπα, οὕτω ἔποιησε γνώσιςκομεν πότε ἀνεγράφησεν ὁ στολίσκος τοῦ Πάπα εἰς Ἑνετίας, ὅπου κατηκλύθον οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ Αὐτοκράτορος, ἁμέσως μετὰ τὴν 17 Ἰουλίου, ὅπως ἐπιδιώκατοσιν.

Καὶ οἱ δὲ στολίσκοι ἀπεστάλησαν, τὶς νὰ φθάσῃ πρῶτος, ὅπως προκαταλάβῃ τὰ πνεύματα καὶ οὐδὲν συναντήσῃ πρὸς κορμὰκα. 

Γνωρίζομεν μόνον ὅτι τὴν 3 Σεπτεμβρίου 1437 ἀπροσδοκήτως προσωρισμέθη εἰς Κωνσταντινούπολιν τὸ πλοῖον Βαστάρα, φέρων τοὺς ἐπισκόπους Πέτρον Δινίκα (Digne), Ἀντώνιον Πορτογαλίας, τὸν δισυτάτον Ἰωάννην καὶ τὸν Μανουήλ Ταρχανιώτην, συνάμα δὲ, τὸν Διαστήτην Κωνσταντίνον, ὃν προσέλαβον ἐκ Πελοποννήσου, μέλλοντα νὰ μείνῃ ἐν τῇ πρωτευόμενῃ ἐπίτροπος τοῦ Αὐτοκράτορος ἐν καρφῷ τῆς ἀποδήμου ἀὐτοῦ. Ἔκ Κρήτης προσελήφθησαν τοξύτατα (τζαγράτορες) πρὸς φορούσιν τῆς πόλεως.

Ἔβαλεν ἄδυνατον εἰς τὸν Συρόπολον νὰ μὴ ἀναφέρῃ ἐκάστοτε καὶ σειμῶν, ἐπὶ ἐκαστοῦ σπουδαίου συμβάντος, συντεινόντος εἰς τὴν ἐνώσιν, πρὸς ἐνδείξειν δὲ τοῦ κοινοῦ φρονήματος, ὡς ἐναντίον, προστίθησαν, ὅτι ἐκυκλοφόρησεν καὶ ὡς πρό ρήμας τοῦ Δημητρίου Χρυσόβλατος, πρὸ τριακοντατεστίας εἰσόντος, ὅτι ὁ ἐξομοίως Παλαιολόγος μέλλει νὰ τελέσῃ τὴν ἐνώσιν ἐπὶ βιάθη τῶν χριστιανῶν.5) Ἀντιδίως διέθεσαν οἱ τῆς συνόδου, ὅτι Ἐράλδος τοῖς ἐκ Πεδεμοντίου, φέρων ἐπιστολὰς πρὸς τὸν Αὐτοκράτορα ἐκ τῆς συνόδου, ἐπεισ-  

4) Coleti, XVIII σ. 864. 
5) Συμπ. Γ', ζ', ν'. Δὲν εἶναι ἀκριβῆς λέγουν, ὅτι συνάμα ἔφθασκε καὶ ὁ τοποτηρητής τοῦ Πάπα, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Τάραντος, ἐνώ τὸ ἐναντίον γίνεται ἐκ τῆς ἐκθέσεως τοῦ Ραουσαίου. R a g u s. Relat. σ. 260.
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΟΡΟΙ

βάσθη ἐν Κρήτῃ, ἀποκρύπτων τὴν τοιαύτην ἀποστολήν, ἀνεκαλύφθη ὁμοὶοι καὶ ἐξηρασίθη μετὰ τῶν ἑγγράφων. Τοσαύτα καθηγοροῖ ηὐκο-
稍ηθαν ἐν Βασιλείᾳ, ὡστε εἰναι λιγα ὑποττοι ˡ, οὐδὲ ἐκ τῆς ἐξαρα-

νίωσεως ταύτης μετεξελήθησαν τα πράγματα.

Τὸ βιβλίον εἶναι ὅτι ὁ Ῥωσσιαῖος ὕποτο ἐν πλήρει ἤγχοις τῆς δια-

στάσεως τῆς συνόδου καὶ τοῦ Πάπα καὶ τῶν ἀντιθέτων ἀποστόλων

πλιὰ, καὶ δὲ ἐπιστολαί, ὡς ἐκ διαλειμάτων ἔλμασεν, ὠδὲν πε-

ρείχον, εἰ καὶ τὰ ἐννοήθη τὰ διατρέχοντα. Πρὸ ὁλίγου μάλιστα, ὁ

Πράξενος (Baillo) τῶν Ἐνετῶν ἐνήγαγεν εἰς αὐτῶν, ὅτι ἡ σύνοδος

γεννήται ἐν Πατακώ ἂ. ἡ ἐν Οὐθνίᾳ κατὰ κοινὴν ἀπόρρασην Πάπα καὶ

συνόδου, διὸ περιμένονται πλοία εἰς Ἐνετίας.

Ὁ Ῥωσσιαῖος περιγράφη ἐδραμεν εἰς προοπάντησιν τῶν ἕρωκομένων,

ολων μελῶν τῆς συνόδου, ἀλλὰ τῆς μειονοφθρίας, παρʼ ὅν ἔμαθεν ὅτι

καὶ αὐτὸς εἶναι συνεπετραμμένος. Ὁτε εἰδε τὰ ἑγγράφα, ὑπόρθη,

διατὶ δεῖ ἐγένοντο εἰς ὅνοματος τῆς συνόδου κατὰ τὸ εἰσόδης. Ἐθυμω-

λόγησαν, ὅτι διὰ τὸ κατεπείγον ἀνετέθη ἡ ἐκδοσις εἰς τὸν Προέδρον,

οὕτω δὲ εἶναι καὶ τὰ πρὸς τὸν Ἀὐτοκράτορα καὶ τὸν Πατριάρχην.

Ἐπίσης εἰπὼν, ὅτι ἡ Αὐγενίων ἐγκατελείφθη, ὡς μὴ περιεχομένη ἐν τῇ

συμφωνίᾳ κατὰ τὴν ψήφον τῶν χριστιανῶν, ἡ ἀδιαφόροις ἐν οὕτω ἀπε-

τέλεσαν μὴ τὸν πλεονοφθρίαν. Ἐθεμαίσαν μάλιστα, ὅτι πλοῖα ἐκ Γενούς

δὲν ἐρχόνται.

Ὁ Ῥωσσιαῖος ἐπιστευσεν εἰς ὅλα ταῦτα καὶ ἄρξατο πάλιν χρησ-

γῶν χρήματα, ἐνώ εἰχε διακόπτῃ.

Μετʼ ἁλίγας ἡμέρας ἐφίδισε καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μάρκος Τάραντος

μετὰ τοῦ Νικολάου Κουσαίου καὶ τοῦ Χριστοφ. Γαρατώνου, τῶν ἐπισκό-

ποῦ Κορώνης, ἐν συνοδείᾳ τριῶν πλιαίν καὶ αὐτῶν προσεγγισάντων εἰς

---

¹) C o l e t i, X V I I . s . 3 8 6 . 5 3 4 . — Z h i s h m a n U n i o n s v e r h . s . 4 9 6 . — C e c c o n i S t u d i i . s . D I X . D D X X V I I .

²) Ὁ Ἐράλθος ὑποτάθεσα: ἐλθὼν κατόπιν μετὰ τοῦ τοποτερητοῦ.

³) R a g u s . R e l . s . 2 6 2 . — S u r ō p . I , 6 .

⁴) Οὕτω ἀπεράνθον ἐν τῇ συνόδῳ ὁ Παλαιμάρ, ἵσμαλδόμην, ὅτι οἱ μὴ δόντες ψήφου διὰ τὴν ἐκλογήν τῶν Προέδρων, οὗτοι ἔθυγχον ἐν οἷο παντική, στε-

ροῦνται ψήφου, καὶ ταύτην τὴν γνώμην ὡς ἐξαιρέτου τῆς συνόδου ἐπεκαλέσθησαν. C e c c o n i , S t u d i i . d e c . 4 2 3 .
Κρήτην'. Μετὰ πολλοὺς τιμών ὑπεδέχθησαν αὐτοὺς προτείμιοντες οἱ βασιλικοὶ ἀρχηγοὶ μέχρι τῆς κατοικίας. Ὁ σταυρὸς προηγεῖτο, ὁ δὲ Ἀρχιεπίσκοπος ζυλόγει τοὺς παρατυχανόντας. Δὲν ἦρεσε τούτο εἰς τὸν Πατριάρχην, ἀλλ' ἀπέσυξα νὰ φέρῃ παρατήρησιν, εὐπρεπῶς δὲ ὁ μεσαζόν Νοταράς ἔπεισε τὸν τοποτηρηθῆν εἰς τὸ ἐξης νὰ μὴ ἐυλογηθῇ.

Ὁ Ραχωσαῖος, διότι συνεπράττετο ἤδη, λαβὼν καὶ αὐτὸς διοικημόν τοῦ Πάπα', ἑπταεδείως δοθέντα, ὡς φαίνεται σύμπτωσιν αὐτοῦ καὶ τῆς συνόδου, παρετήρησαν ὅμως ἐκ τῆς πρώτης συνεντεύξεως, ὅτι τὸ τοποτηρηθῆς ἔρευσε πρὸς αὐτὸν περιφρονητικός καὶ συχὶ ως ἠρμόζε πρὸς αὐτοῦ, μέλος ἄντα τῆς συνόδου, ἐνῷ καὶ οἱ λοιποὶ ἐπίσκοποι ἀπεδίδον πλείονες τιμῆς εἰς τὸν Χρυσόφορον Γαρατόνην, μὴ ὅντα μέλος καὶ μὴ δυνάμενον νὰ ἔχῃ τὰ πρωτεῖα. Δὲν ἐπικυνεῖ ἐντός τοῦ συνεργαζόμενος καὶ συνεπισκαπτόμενος τὸν Αὐτοκράτορα καὶ τὸν Πατριάρχην, παρ᾽ αὐτοῖς ἔθειαι τοὺς λόγους τῶν λοιπῶν ἀπεσταλμένων'.

Πρὶν παρέλθωσι διεκπέντε ἡμέρας, ἀφηνε ἄνηγγέλθησαν ἐφρύμενα κάτεργα ἐκ τῆς συνόδου, προσεγγίσαντα εἰς Χίον. Οἱ ἐκ τοῦ Πάπα καὶ ὁ διοικητὸς ἀπέφευαν χίαν τὴν εἴδησιν, ὡς ἀδύνατον, ἀλλὰ μετὰ τίσσα- ρας ἡμέρας ἤδη οἱ αὐτὰ τῶν ὑφαλμών πάντων'. Εἶχε πολλοὺς λόγους οἱ διοικητὸς νὰ φρονῇ τὰ τοῦ Πάπα καὶ νὰ ἐργαζότα τὸν τῶν Αὐτοκράτορα, ὅτι ἐντὸς τοῦ Ἐβασίλειος σύνοδος ἐπικύνεσεν, ἀγκαταλημνωμένῃ παρὰ τῶν πλείστων, οὕτως προσέρχονται εἰς τὸν Πάπαν'.

Τυπλοφορηθεῖς ἀπειδοφόρος (scutiferus) αὐτὸ ἐλάμβανε σύνταξιν χίλιων φλορίων κατ' ἱδιαί'.

Ὁ Ραχωσαῖος ἠρέξατο πλέον νὰ ἐννοηῇ τὸ διατρέχοντα καὶ τὴν ἀπάτην, ἀλλ' ἐτήρησε σωτὴρι ἄμμουσαν περὶ τοῦ τοιχίου. Τοῦραντίον ὁ μοίραρ-

1) Ragu s. Rel. a. 262.
2) C e c e o n i, Studii doc. 149
3) Ragu s. Rel. a. 264.
4) Συρός Π. Γ', 0'.
5) Συρός Π. Γ', ιο'.
6) Συρός Π. Γ', 0'.
7) Κατά τὸ ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ Βαρβερίνη εἴπλωμα 12 Ἰουλίου 1437. Codex Barberinus. XVI.
χος τοῦ πατρικοῦ στολίσκου καὶ ἀνεμός τοῦ Πάπα. Ἀντώνιος Κονδέλι-
μερός διενοθήκη νὰ ἑπιτίθη κατὰ τῶν πλοίων τῆς συνόδου καὶ νὰ
catatrephe aútá.

Ἀκέδων τοῦτον γνώσων ὁ Λυτσκράτωρ ἀπέτρεψε τὴν ἐπίθεσιν, δια-
téxas τὰ κατεργα τῆς συνόδου νὰ προσφορμήσωσιν εἰς τὸν αἰγιαλὸν
Ὑψωμάθησιν. Ὁ Κονδέλιμερός δὲν ἐπείθητο νὰ παρακτήσῃ τὸ σχέδιον
αὐτοῦ, λέγων ὅτι τοιαύτην εἶχε παρὰ τοῦ Πάπα διακατήγη, νὰ κατα-
dúse τὰ κατεργα τῆς συνόδου, ὅπου ἀπαντήσῃ αὐτά. Ἀπορεῖ τις
συγκρίνων τοὺς λόγους τοῦτους πρὸς τὰς ἀνωτέρα ἐπιθέσεις συνδιάλ-
κατικὰς ὑθηνάς, ὡστε μάλλον πιστεύων, ὅτι εἰκοθεὶ ἐνήργει ὁ
Κονδέλιμερος. Ἡσαν καὶ αὐτά ἔτοιμα πρὸς ἀξίων. Ἀλλ,’ ὁ βασι-
λεύς ἐντόνως παρέστησαν εἰς τὸν Κονδέλιμερόν, ὅτι ἐντὸς τῶν λιμένων
tῆς ἐπιστρεφτείς δὲν εἶχε δικαίωμα νὰ ἐπηχειρήσῃ ἐχθροπατίας. Μετὰ
βιας ἐπείθη τέλος ὁ Κονδέλιμερος νὰ ἱσυγκαθοί, τὰ δὲ συνοδικὰ πλοῖα
ἀνημοδόθησαν εἰς τὸν Κυνηγόν.

Ἐξήλθον οἱ εἰς τῆς Συνόδου ἐπίσκοποι, δύο ἐμφεῖς (γραμματικοὶ)
καὶ ὁ στόλαρχος (καπετάνιος) μετ’ ἄλλων ἁρχόντων καὶ ἐπισκέφθησαν
τὸν βασιλέα καὶ τὸν Πατριάρχην καὶ ἔτουν καλής δεξιώσεως, ὅπως
τοῦ πλήθους προσεπάρτησαν εἰς θυμὸ σαλπίγγων.

 Γενόμενοι δεκτοὶ ἐξήθησαν, ὅτι ἐξετάλεσαν τὰ συμπερωμένα, δύο
καὶ τὰς πρώτας διαπάνας προκατέβαλικαν, καὶ ἵνα τὰς ὑπολοίπους ἐκο-
μίσαν μετὰ τῶν κατέργων ἑγκαίρως, καὶ γράμματα καὶ βούλλας
ἐλαθοῦν ἀπὸ τῶν ρηγών καὶ συνευτοῖν, ὅπως διερχόμενοι ἐλευθέρως τὐ-
χασην οἱ εἰς τὴν σύνοδον πορευθήσομεν τιμῶν καὶ ἀναπαυσίως, ὡς
ἐδέξαν πλήρεις τοῦτων κυρίωτον, ὅπως πρέπει καὶ αὐτοὶ νὰ ἐξῆλθον
eἰς τὴν σύνοδον. Παρὼν ἦτο καὶ ὁ Ιωάννης Ῥαουσάκεας ἐξήνων, ὅτι
ἱππατήθη παρὰ τῶν πρεσβεῶν τοῦ Πάπα.

Ἐκτός όμοι, του τοῦ Πάπα ἐξήνων νὰ ἐλαύσωσι τοὺς Βυζαντίους
πρὸς αὐτού, οἱ δὲ τῆς συνόδου ἀνθείλλουν.

1) Zhisman, Unionsverhandl. ι. 198. Τὸ ἑναντίον τὸ Gibbon c. 66.
2) Συρόπ. Γ', ιά'.
3) Ἐν τούτω πρακτικῷ τῆς 32 συνεδρίασες τῆς συνόδου λέγεται, ὅτι ἔμελλε
νὰ γίνῃ ἑπιθετε καὶ κατὰ τοῦ Ἰω. Ραουσάκου ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. Οὗ τοῖς ὰμοις
οὐδὲν νοοῦν διηγεῖται.
4) Συρόπ. Γ', ιά'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Οι τοῦ Πάπα παρέστησαν, ὅτι αἱ Σύνοδοι δὲν κήκτηνται τὰ αὐτὰ χρηματικὰ μέσα, προσφέροντες 5000 φλωρία. Διὰ νὰ προμηθευθῇ χρήματα ο Πάπας ἔνεγχρίασε τὴν τιαρὰν καὶ ἑδωκεν εἰς ὑποθήκην τὸ προκάττου Αγ. Τάφου (Borgo S. Sepolcro) εἰς τοὺς Φλωρεντίους. Ἀκούσαντες οἱ τῆς Συνόδου περὶ χρημάτων ἔδειξαν, ὅτι διαθέτουσι ἔτοιμα 20,000 φλωρία, πλὴν τοῦτον δὲ καὶ γράμματα εἰσὶν ἐπιτροπικὰ (πιστωτικὰ) νὰ λάθωσιν εἰς τὸν Γαλατᾶ, ὅσι αὐν δέῃς. Ἐδραίωναν μάλιστα ἀκολουθήσαντες τοὺς λόγους τοῦ διαστάτου, ὀρίζοντος τὸν Ὀκτώβριον μετὰ τὸν τριμηνό, ὅπως ἑξαφανίζῃ ἡ συγκροιθία.

Οι βυζαντινοὶ ἐθεώρουν κατάλληλον δικαιολόγησιν νὰ μὴ ἀπέλθωσι τὴν διοχήναν μεταξὺ Πάπα καὶ Συνόδου καὶ τὴν ἀναβολὴν συνεδρεύειν εἰς τὸν Ἀὐτοκράτορα.

Ὁ βασιλεὺς δὲν ἐπέθετο, εἰ καὶ οἱ ἁπὸ τῆς Συνόδου καὶ ὁ Ἰωάννης Ραουσάιος προέτρεπον τὴν ἀναβολὴν, προσφέροντες δὴ ἱδίων ἐξόδων τὰ κατεργά πρὸς χρήσιν τῆς πόλεως καὶ ύποσχόμενοι νὰ περιμένωσι ἕτερον ἡμᾶς, διαμαρτυρόμενοι δὲ, ὅτι εἶναι εἰλικρινεῖς φίλοι καὶ πνευματικῷ ὑπὲρ τὸ συμφέροντος τῶν βυζαντίων.

Εἶναι προτυπίσαι τὴν σύνοδον, θέλουσι συντελεῖσαι ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀντὶ τῆς ἐκδουλεύσεως τοὐτῆς δύνανται νὰ ἔλαβασιν ἄναλογον ὑποστήριξιν. Τῷ θέλει ὑφελήτης αὐτοῦ, ν᾽ ἀκολουθήσασι τὸν Πάπαν, ἐν ᾗ οἱς εὔφωσι καὶ καθορημένοι καὶ μὴ δυνάμενον νὰ συγκροτήσῃ σύνοδον.

Ἐν τούτοις ἔφθασε καὶ ὁ διαστάτος Μανουήλ Ταρχανεώτης, ὁ ἀποσταλεῖς πρὸς τὸν Ἀὐτοκράτορα Σιγμουρῳδὸν, συμβουλεύοντα τῷ Βασιλείῳ, ἀντίθετος πρὸς τὸ πρότερον, ὅτι συμφέρει ἡ ἀναβολὴ.

Καὶ αὐτοὶ οἱ Βεζικρα τοῦ Μουράτ διὰ τοῦ πρόσθεσις Παύλου Ἀσσίν (Βούλγαρος) ἐμῆσαν, ὅτι εἶναι πρόθυμος ὁ Σουλτάνος νὰ θεραπεύῃ οἷον ἔχει ἀνάγκην ὁ Ἀὐτοκράτωρ καὶ ὅτι δύναται νὰ εἰσὶν ὑφελήμειτος εἰς αὐτὸν, ὅτι οἱ Λατῖνοι, ἀφ᾽ ὧν συμφέρει ν᾽ ἀπέχῃ.
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΟΓΜΟΙ

Οὐδὲν τούτων ἰσχύειν. Τῇ κατέργα τῆς Συνόδου ἀπειρόθησαν 1 καὶ ἀπεφασίσθη ὁ ἀπόστολος μετὰ τοῦ κατέργα τοῦ Πάπα.

1 Ἡσυχίας ἦσαν ὁτι ἐν Κωνσταντινούπολει ἐν πλήρει γνώσει περὶ τῆς ἐξωσθενήσεως τῆς ἐν Βασιλεί τοῦ Συνόδου, ἀλλὰ ἡ ἀξίωσεν αὐτὸς περὶ τοῦ τόπου τῆς μελετωμένης διὰ τὴν ἐνώσιν οἰκουμενικῆς συνόδου ἐν Ἀδειναίν ἐν Ἐβραί ἐν ἰδίω διά ζήσει ἡ γὰρ τὸ κοινὸν μέσον, ὅπως λύσατο κατ' 

ἐυχήν τὸ ζήτων περὶ τῆς ὑπογράφη τοῦ Πάπα, ἦτον ἡ σύμπραξίς μετὰ συνόδου εἰς τῶν αὐτῶν τεονοματικοῦ σκόπον. Τούπαντον ἐνόμιζόν 

λαὶν πολιτικὴν τὴν ἀπαίτησιν τῆς συμπράξεις τοῦ Πάπα διὰ τῆς προτοποιίας παραπτάσεως ἐν τῆς Οἰκουμενικῆς συνόδου, διότι τότε 

ἐλλεῖθαν τὴν ἑκ τῆς δύσεως βοήθειαν 1.

Ὁ Πατριάρχης ἐκ τῶν ἐν τῇ πόλει συναθροισθέντων προσκλησά 

τούς κρεῖστον κατεσκεύαζεν αὐτοὺς διὰ τὴν σύνοδον, μή συχθῶν 

καὶ συσκεπτόμενος, ἀν καὶ ἁρχὴν συνέβη νὰ πορευτῶσιν πρὸς τοὺς 

Λατίνους καὶ περὶ τίνων ἐπέλοιπος ἀγωνίζος, ὅμοι ὁ πρὸ αὐτῶν προκλή 

θεὶς πρὸς τοῦτο, ὥστε καὶ μετὰ τῶν ἄλλων ἄδελφων, ἢμ. τοὺς 

Πατριαρχοὺς, νὰ γίνῃ περὶ τούτων σύσκεψις, ὡς καὶ μετὰ τῶν ὑπο 

διεσπερῶν, ἀλλὰ ἔδωκαν παρείποντο ὡς ἄρεις (pecudum more) κατὰ 

τὸν ποινὴν, ἐκόντης ἔκανον θυμό. ὁ προέχων λόγος ὑπὲρ τῆς συγ 

κροτήσεως συνόδου ἦτον, ὅτι δὲν ὑπῆρχεν ἄλλη σωτηρία καὶ ὑπὲρ 

αὐτῆς ἐπετεῖ νὰ γίνῃ πάσα θυσία.

Τότε ἐξερευνήθησαν Ἐφέσου ὁ Μάρκος Εὐγενικὸς, Σάρδεων ὁ 

Διονύσιος, καὶ Νικάτις ὁ Βησσάριων, ὃμοι δὲ ὅπλοι ἐκ γερ 

νικοῦντο 20, ἦτοι ὁ Ἐφέσου, Μάρκος Εὐγενικὸς, ὁ Τραπεζώντος, Διο 

φοθός, ὁ Ἡρακλεία, Ἡρώτων, ὁ Κυκλίκος, Μητροφάνης, ὁ Σάρδ 

20 Πολύπολος τινὰς ἐπέτει εἶπε τοῦ πόλεμος ἐν ποινῇ καὶ ἔκανε 

τὸν νάπο ἐπετεῖ Ἰακώβου, Ἡρώτων, Μητροφάνης, ὁ Σάρδεων,
Διονύσιος, ο Νικομηδείας, Μακάριος, ο Νικάτης, Βεσσαρίων, ο Τυρνό-
θεος, Ηγαίτης, ο Μονεμβασίας, Δομόθεος, ο Λακεδαιμονίας, Μεθόδιος,
ο Άμασίας, Ιωάσαρ, ο Μετυλήνης, Δωράθεος, ο Σταυροπύλεως,
Ησαίας, ο Μολοδολαχίας, Δαμιανός, ο Ρόδος, Ναθανάη, ο Μελε-
νίκου, Ευστράτιος, ο Δράμας, Δοσιθεος, ο Γάννου, Γεννάδιος, ο Δρι-
στρα, Κάλλιστος, και ο Λαγκάλου, Σωφρόνιος, είς οὓς προσεκάτων κατόπιν και
ο Ρωσίας Ισιώρος οί δε λοιποὶ κατελείφθησαν εν Κωνσταντινουπόλει.
Τίνος χάριν προσεκλήθησαν, οὐδὲ διατὶ ἀπέρ-
χονται, δὲν ἐγνώσθη κατόπιν.
Ἐκ τῶν ἁρχόντων τῆς Ἐκκλησίας προσελήφθησαν ο μέγας Σακελ-
λάριος Μανούηλ Χρυσοκούκης, ο μέγας Σκευοφίλας Θεόδωρος Σαλοῦ-
πουλος, ο μέγας Ἐκκλησιαστής Σίλβεστρος Συρύπουλος, ο Πρωτεκτόνος
Γεώργιος Καππάδοξ, ο νομοφιλάς, καὶ ὅλοι οἱ ἔξος ἐν ἀξιώματι (φρή-
κιώλοι), πλὴν τοῦ Ἱερομνήμονος, ἕνεκα νόσου κωλυθέντος.
Ἐκ τῶν ἱερομοναχῶν ο πνευματικὸς Γρηγόριος, ο Ηγούμενος τοῦ
Παντοκράτορος, τοῦ Κάλλως καὶ τοῦ Ἁγ. Βασιλείου, ο ιερομόναχοι
Παχώμιος καὶ Μωϋσῆς ἐκ τῆς Λαύρας, καὶ Δωράθεος ἐκ τοῦ
Βασταδείου.
Παρακολούθησαν καὶ ὅλοι οἱ φάλται καὶ πᾶς ὁ κλήρος τῆς Μεγά-
λης Ἐκκλησίας, καὶ τινὲς ἄλλοι ἱερομόναχοι καὶ μοναχοί 4).
Μεταξὺ τούτων πάντων ἔξειγον, ὡς ἐδείχθη ἐκ τῶν ὑστερῶν, ο
Μάρκος Εὐγενικός, Ἐπίσκοπος Ἐφέσου, καὶ ο Βεσσαρίων, Ἐπίσκοπος
Νικάτης.
Περὶ τῶν προηγομένων ἐκ τοῦ βίου τοῦ Μάρκου Εὐγενικοῦ οὐδὲν γι-
νόσκομεν, ὡς ὁ Ἱερομόναχος προκεκριμένος τότε καὶ ἤπαινησεν τοῦ Λακεδαι-
μονίας Μητροπολίτης Ἐφέσου 5, φυσικῶς τὸ λόγῳ διὰ τὴν παιδείαν καὶ
tας θεολογικὰς γνώσεις, ὡς ὁ ἰκανοτάτος πρὸς διαλέξεις, καὶ πρὸ πάν-
των διὰ τὴν ἀκεραιώτητα καὶ τὸ ἀκλόνητον τοῦ χαρακτήρος.
ὁ Βεσσαρίων ἐγνώσθη ἐν Τραπαζώντι περὶ τὸ 1403 6 καὶ ὅμως-

1) Συρόπ. Γ', τι'.
2) Συρόπ. Γ', τι'.
3) Ἀπεδίδοσεν τὴν 18 Νοεμβρίου 1472 ἡμερών τὸ 69 ἐπὶ τὸν ἐπιτά-
θελον λόγον τοῦ Νικολάου Capranica ἐν Buonaventura Malvasia Compendio
historico (Roma 1665) s. 235.

Π. ΚΑΛΛΙΓΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΟΓΟΙ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

ζητο Ἰωάννης 1. Απὸ τοῦ 1425 συνεμαθήτευσα μετὰ τοῦ Ἰταλοῦ Φιλέλφου, γαμβροῦ τοῦ Ἰωάννου Χρυσολόφου, παρὰ τὸν Μακεδ. Χρυσοκοκίνης ἐπὶ Ἑλληνικὴ παιδεία ἐκ τῶν ἐξοχώτερων καὶ μεγάλων Σακελλαρίων. Πρὸς τελειοποιήσαν τῶν σπουδῶν καὶ ἴδιως ὅπως μυθητά τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας, μετέβη εἰς Μιστράν πρὸς τὸν Γεώργιον Γεμματόν, κατόπιν μετανομαζόντας Πλήθωνα, ἀλλὰ προηγουμένως λαθῶν τὸ μοναχικὸν σχήμα. Ἐπανελθόν εἰς Κωνσταντινούπολιν ἔγινε γνωστὸς εἰς τὸν Ἀὐτοκράτορα, νυμφευθέντα τῇ Μαρίαν θυγατέρα τοῦ Ἀλέξιον Κορυννοῦ, Δεσπότου Τραπεζοῦντος, καὶ προχρισθείς πρῶτον ἠγώνυμος μοναστηρίου τινός, ἐν ἔτει 1436 ἔχειροτονήθη Μητροπολίτης Ἡρακλείας.

"Ἰσος τοὺς δύο τούτους ἤτον ὁ Γεώργιος Κουρτεσίας ὁ Χρυσάριος γεννηθεὶς ἐν Χιρ ὁ ἐν Κωνσταντινούπολι ἐν ἔτει 1400, τότε λαϊκός, διδάσκαλος καὶ κριτής τῆς βασιλικῆς κρίσεως, συνάμα δὲ καὶ καθολικὸς ασκητικὸς τοῦ βασιλείου 2, διὰ συνεργάσιμη μεταξὺ τῶν πρῶτων, ἀλλ' ἐν ταῖς ἑλειτέραις συνάξει.

Καὶ οἱ τρεῖς ἤσαν ἐκεῖνοι, διακεκτικοὶ, ἑλληνισταὶ ἔκροι καὶ κατοχοὶ ὅλων τῶν θεολογικῶν καὶ φιλοσοφικῶν γνώσεων τῆς ἐποχῆς αὐτῶν, διὰ χειρὸς ἐχοντες ἀκαταπάυστα τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη, καὶ ἱσότακι πρὸς τοὺς λογάδας τῶν δυτικῶν. Οὐδεὶς αὐτῶν ἔγινον, ὅτε τὴν λατινικὴν, ὅπως καὶ ἐκ τῶν Λατίνων μόνον ἡ Αμβρός Τραβερσάρς ἐγκώμιζε τὴν Ἑλληνικὴν, διδαχθεῖς παρὰ τοῦ Ἡρακλείου Χρυσολόφου 3.

"Εκ τῶν τριῶν τούτων πρωτηγονιστησαν ὁ Μάρκος Ἡρέσου καὶ ὁ Βησσαρίων Ἡρακλείας, ἕκεινος μὲν εὐθραυστικός, ἑγωνιστικός, καὶ ἔτσι καὶ τοῦτο καίντοτε μὲ δύσει λόγων τῶν πεποιθήσεως, ἀρ' ὅπως σύν δὲ περισταλεῖ ἐν τοῖς παρεκλήθη, διότι ἦσαν φαθέως ἐρρίωσμένοι, διὰ τούτου δὲ καὶ ἀδιάλλακτος, ἦσαν ὅτε καὶ τραγικός.

Τούναντιον ὁ Βησσαρίων ὑπὸ προσνηχῆς, ἕρμος, ἀνευ προκαταλή-
ψεων, ευμαθής· ἐξεταστικός καὶ πολλάκις ἐνδοιάξων, ἀλλὰ πάντοτε εὐφρακτής, ἔτοιμος νὰ εἰσῆλθῃ εἰς ἑρεύνας, καὶ δεκτικός νὰ μεταβάλῃ πεποίθησιν.

"Ο Γεώργιος Σχελάριος, ὡς λατικός, δὲν ἠδόντα νὰ συμπαραταχθῇ μετὰ τῶν ἁγιωτάτων, ἢτο δὲ μᾶλλον ἐφεκτικὸς καὶ σύννοις, ζητῶν νὰ συνδιαλλαξῇ, εἰ δυνατόν, τὰ διεστῶτα, ἀνευ θυσίας τῶν παραδεδεγμένων, ἀλλὰ μὴ προσκολλώμενος εἰς τὰ κείμενα ἀπρίξ καὶ ἐπιζητῶν διεξόδων σῳζουσαν τὰ ὑπάρχοντα.

"Η διαφορὰ αὐτή τῶν χαρακτηρίων μεγάλως ἐπενήργησεν εἰς τὰ γενόμενα.

"Ο Πατριάρχης ἐνθάρρυνε πάντας, βεβαιῶν ὑπὲρ τιναὶ οὐδὲν ἔθελοσι κινδυνεύσει, τούναντι δὲ θέλουσι τύχει ἁρίστης διεξωσεις, ἔλεγε μάλιστα, ὅτι εἰ μὲν ἕκεινι στέρξοι τὴν ἡμετέραν δόξαν, ἐνούμεθα, καὶ γνώμηθα παρατίθεν μεγίστου ἀγαθοῦ, εἰδὲ δὲν στέρξοι, πάλιν ὑποστρέφομεν λαμπροί, κρατώντας τὴν Ἐκκλησίαν καὶ μηθὲν παραπλέσαντες.

"Ἀλλὰ καὶ ἃν ὑποστῶμεν βιαν, γνώμεθα μάρτυρες, ὡς ὁ "Αγ. Γεώργιος, ὁ ὁ "Αγ. Δημήτριος.

Ταῦτα ἀναλογιζόμενος, ἐνῶ ἅλλοτε ἦμην ἑναντίος, τότε εἰμί πρόθυμος, νομίζω δὲ ὅτι καὶ τοῦτο εἶναι ἐκ Θεοῦ 1).

Τοὺς ἑναντιομένους ἠπείλη, ἐνῶ ὑπέσχετο ὅτι καὶ οἱ χρεωστοῦντες θέλουσιν ἀπαλλαγῇ τῶν χρεών.

"Επειδὴ ἀπήτευ ὑπὸ ἔτοιμον παθοῦσιν ἄξιον προήρεσι, ὡς διατάττει ὁ Βασιλεὺς, ὁ Προκαταβολὴς ἐκτίτησε προκαταβολήν.

"Ο Πατριάρχης ὁμιλεῖ νὰ συμπαραληπτῆσαι καὶ ἀπαντᾶ τὰ ἵππα σκέψεις τῆς μεγάλης Ἐκκλησίας.

Πρὸς τοῦτο τρία ἵππα ὑποτίθηκας μετεξελήθησας εἰς διδάσκουσιν 2).

"Ἀλλὰ καὶ οἱ Βασιλείς χρυσὰ σκέψεις, ἀφιερωθῆντα παρὰ τοῦ Φωτοῦ Ρωσίας εἰς τὸν Παντοκράτορα, ἐγκόψασθε πρὸς κατασκευήν χρυσοπάστων ἐπιβλημάτων εἰς τὸν ἱδίιν κατόπιν καὶ χρυσοπάστων σκεύων μετὰ χρυσορροϊκῶν εἰς τὰς ἐφεστρίδας τῶν ὁχυρῶν.

1) Συρόπ. Γ., ισ'.
2) Συρόπ. Γ., ισ'.
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

"Εφαλλον καὶ παρακλήσεις παμπληθείς καὶ ἐν ταῖς ὁμορθοῖς κατέστησε προσήθηκαν τὸ «Ετι δεμέθα ὑπὲρ εἰρήνης, εὐδοκίσως, διορθώσεως καὶ ἐνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν».

Οἱ δὲ τοῦ Πάπα προέτρεπον ἐπιτάχυναν καὶ διεκόμασαν τὰς 15 χιλ. φλωρίων εἰς τὰ βασίλεια, ἡδὲ ὁ βασιλεὺς προσήγαγεν εἰς τὸν Πατριάρχην τὰς 6. 'Αλλ' οὕτος δὲν εὑρίσκειν αὐτὰς ἀρκοῦσας καὶ ἴδρυσεν αὐτὴν ἀπελθῃ 4.

'Εδικαιολογεῖτο ὁ βασιλεὺς, ὡς τὰς 2 χιλ. ἐδωκεν εἰς τὸν ἄδελφον Δημήτριον, τὸν Δισπότην, ὡς τὸν ἁγιασμὸν νὰ συνακολουθήσῃ. Χίλια ἐδόθησαν εἰς τοὺς ἀποκρισιαρίους, ἀναγκαίους καὶ τούτους, ὡστε αἱ ἐναπολειφθείσαι 12 ἐμερίσθησαν εἰς δύο ἱκανότητα, ὥθησεν ἐλαχίστως ἐκ τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπειδὴ δὲ οἱ τοῦ Πάπα ὑπεσχέθησαν νὰ θρίψωσι μόνον 700, δὲν εἶναι πρότερον νὰ ἐλθῶσι πλείονες, καθὼς καὶ ἐκ Ρωσίας πολλοὶ συνακολούθησαν, ἐν τῷ ἀριθμῷ τούτῳ συμπεριλαμβανόμενοι.

'Ὁ Πατριάρχης ἀντέταξεν, ὡς δὲν δύναται νὰ παραλέψῃ ἐκ τῆς ἀκολουθίας, ὅπως οὐδὲ οἱ Αὐτοκράτορ παραλέπει τοὺς Γιαντζάρους, ὥστε δὲ δὲν γίνεται ἀλλες, αὐτὲς ἀναλάβῃ αὐτὸς τὴν μετάξυ τῶν Ἀρχιερείων διανομήν 5.

'Επὶ τούτῳ δὲν Σαράκορος ἔρισεν, ὡς οἱ εὐποροὶ οὐδὲν θέλοντες λάβειν, ὅπως ἔχουσιν ἐτήσιοι εἰσόδημα ἄστρων 1000 ἑτεροκατηγορίας μὴ ὑποκλίνεται καὶ ἀναλαμβάνει εἰς ἰδίον, ἀργὸν κρατήσαν, οἱ Πατριάρχης κρίνει τὸν Άργοιαν καὶ ἤλακσον τοὺς Ἀρχιερεῖν καὶ ἤλακσον τοὺς ἐνδείκτερον.

Τότε ἐδόθησαν καὶ τὰ γράμματα τῶν Πατριαρχῶν πρὸς τοὺς τοποτηρητῶς, τοῦ μὲν Ἀλεξανδρίων καὶ τοῦ Ἡρώδειας, τοῦ δὲ Αντωνείας ἐκ τῶν πνευματικῶν Γρηγόριον Μελισσονᾶν καὶ Μαμίαν, καὶ τοῖς εἰσόδερ φίλοις ἔχοσιν ἀνεύρεσεν ἐτούς ἐνοχοὺς, καὶ τοὺς τῶν Ἐκκλησίων καὶ τοὺς Ἰεροσολύμων εἰς τὸν Ἐφεσοῦ καὶ Σάρδειον 6.

1) Συρὸπ. Γ, ν'.
2) Συρὸπ. Γ, ιθ'.
3) Συρὸπ. Γ, χ'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Τὴν 24 Νοεμβρίου 6946 (1437) ἡμέραν Κυριακήν, καθά ἑτάχθη, ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας τὸ πλῆθος, τὸ συφρέωσαν εἰς τὸν αἰγιαλὸν, εἰσῆλθεν εἰς τὴν ναυαρχίδα (Καπετανικὴν) ἐν τοῖς Εὐγενίου προσομοιοθείσαν. Τῇ δὲ ἐρέξεις προσωρμίσθη ὁ λοιπὸς στολίσκος, συγκείμενος ἐκ τριῶν παπικῶν, ἐνὸς αὐτοκρατορικοῦ, ἐνὸς φλωρεντίνου καὶ τριῶν ἔμπορικῶν, εἰς τὴν Κυνηγὸν, ὑπὸ ἐπεθελάσθη ὁ βασιλεὺς. Ὅ Σωρόπουλος δὲν παραλείπει καὶ ἑνταῦθα τὴν μνείαν, ὅτι εὐθὺς ἔγινε μέγας σεισμός. Μετὰ τὸ ἄριστον παραπλησάσαι αἰ τριήρεις μετὰ κρότων καὶ σαλπίγγων ἑστησαν περὶ τὴν Τοπικὴν, ὅπου ἔμειναν δύο ἡμέρας, τῶν συνεδρισσάσα πάντες τὰς ὄψεις τῶν πλοίων, τὴν τετάρτην δὲ ἡμέραν, 27 Νοεμβρίου, ἦραν τὴν ἄγνυραν ἐκ τοῦ λιμένος ἀμα τῇ ἀνατολῇ τοῦ ἱλίου 1).

Ἐν Μαδίτῳ, ἐπὶ τῆς Θρακικῆς Ἰεροπόλης, οἱ ἀπαδότες ναῦται πρὸς ὤδρευσαν ἀπεδωχθῆσαν ὑπὸ τῶν Τουρκῶν, ἀλλ' ἐπὶ τέλους ὃ

1) Σωρόπ. Δ', α'.
Σούπασης ἐπέτρεψεν. Ταῦτα ιδοὺ ὁ Πατριάρχης δὲν ἐξήτησε πλέον νὰ ἀναπαυθῇ ἐπὶ τῆς ἐξηρᾶς, ὅπως συνήχθησαν ἐν πληθὺ τοι ἄριστου ἀλκαζόντες διὰ ἐλθείς τῆς νυκτός, τὴν δὲ πρωίαν δὲν ἐπέτρεπτον νὰ λυθῶσι τὰ προμηθήτα τῆς νυσίου τοῦ Πατριάρχου, ἦν οὗ ἐνέδωκαν, ὅτε εἶδον τὴν ἀπόφησιν ἀπόφησις διὰ πελέκεος. Ἡ πατριαρχικὴ ναὸς προσωρινῆς τῆς ἐπαύρων εἰς Λήμνον ἐν τῷ λιμένι τοῦ Μύδρου. Ἐπὶ δώο ἡμέρας οἱ ἱερεῖς διασκεπτόσείντες εἰς τὴν νήσον ἐνεπλήθησαν τροφῶν (σκύλων), ἀνευ ἀλλη ἀνάγκης, τὸ δὲ σάββατον πρὸς ἔρθασαν διὰ τοῦ Εὐρίπου εἰς Χαλκίδα. Ὁ βασιλεὺς μὴ ἀποθάγα, ἐκώλυσε καὶ τὸν Πατριάρχην νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸ φρούριον (Κάστρον), πρὸς ἀνάπαυσιν, διὸ τῆς ἡμερῶν προσέμεινεν ἐπὶ δώο ἡμέρας δωρεῖαι λαμβάνων τρόφων.

Ἡ προτερευμένης τῆς βασιλικῆς νυσίς ἐφ᾽ ἵκανον διάστημα, κατελή-
θη ὑπὸ σφοδροῦ ἀνέμου ὁ στολισκὸς ἑσοῦ ἔφθασαν εἰς τὸν λιμένα τῆς
Συκῆς ἐν Πελοποννήσῳ, πλὴν τῆς βασιλικῆς νυσίς, περὶ ἡς μετὰ δώο
ἡμέρας ἐγνώσθη, ὅτι κατέρρευσεν εἰς Κεγχρέας. Εἰς τοῦ ἐτέρου μέρους
ἀυτῶν ἦσαν δώο καταλανικὰ κάτεργα καὶ γαλλιῶτα δώο, ὡς δὲ κα-
τόποι ἐν Φλωρεντίᾳ δηνηθή Ῥόδιος ἐπιτάτης, ἐσκέφθησαν οἱ Καταλα-
νοὶ νὰ ἐπιχειρήσωσι κατὰ τοῦ βασιλικοῦ πλοίου, ἀλλὰ ἀνεχθήσθησαν
φοβούμενοι μὴ ἀποτίχωσιν εἰς τὴν ἐπίθεσιν ὡς εἰ ἐκ τοῦ ἁριμοῦ τῶν ἐν
τῷ βασιλικῷ πλοίῳ ἑνὸπλων.

Τὸ σάββατον πρὸς ἔφθασαν εἰς Μεθώνην, ὅπου ὑπεδέχθη αὐτῶς ὁ
τῶν Ρωμαίων Ἑπίσκοπος καὶ μετὰ τῶν λοιπῶν προσεκύνησε τὸν Πα-
τριάρχην. Οὗτος ἐξήτησεν ἀμέσως τοὺς ἑαυτοῦ πληθὺν, διὰ νὰ μὴ
καθέξωσι τὴν θέσιν ταύτην ἐκατέρωθεν ἀλλʼ ἐφοβοῦταν, καὶ τὴν συνή-
θην αὐτῶν ἀξίωσαν. Ὁ μέγας Σκευοφυλάξ ὡς παρετήρησε προτετάθη,
ὅτι τοῦτο εἶναι ἔξωτερικὴ τιμὴ καὶ οὐ λημαῖνεται, τὸ αὐτὸ ἐπεὶ καὶ
ὁ μέγας Σακελλάριος ἡμῶν. 4

Ἐνώ διήγησαν τὰς ἦδον ἐξηρατεῖτο ὁ Πατριάρχης ἀπὸ τῶν ἀγγα-
λῶν, ἀπὸ μὲν τοῦ ἐνὸς μέρους παρὰ τοῦ λατίνου Κοβούνης Χριστοφόρου
Γκαρατώνη, ἀπὸ δὲ τοῦ ἐτέρου παρὰ τοῦ Πορτυγαλίας, ἄκρως δα-
κτύλως.

4) Συρόπ. Δ', γ'. δ'.
Οὗτω συνιδεύθη εἰς παλαιὸν κατάλυμα, ἀπὸ πολλοῦ ἀκατοίκητον καὶ ἀκαλλόποστον, ἐνδιαίτημα χαίρων ἐν τῷ ἱσογκίῳ. Οὐδὲν ἄλλο υπήρχεν ἐπιπλοῦν, ἡ κλίνη καὶ προσκεφάλιον πτυλωτόν. Διασκεδασμένης ὁ Πατριάρχης καὶ μάλιστα μὴ φέρων τὸν γρυλλισμὸν τῶν χαίρων, ἐμφανείς εἰς τὸν Χριστόφορον Γαρατώνην, ὡστε ἔπεισε τὸν φρούραρχον (Καστελάνον) νὰ δεχθῇ αὐτὸν ἐν τῷ διουκιητηρίῳ. Ἠκεὶ ἑράλη ἐπαινοῦν καὶ ὁ διάκονος κατὰ τὸ σύννεθες εἶπε καὶ ὑπὲρ τοῦ οἴκου τούτου.

Τούτῳ ἐπαναδόλεσε πολλοὺς καὶ ὁ πνευματικὸς Προγόρος ὁ Μελισσινὸς ὁ Μαρμαῖς τὸ πρῶτο ἑγγραφὲν ἐρωτῶν, ἄν ἐγίνε τοῦτο μετὰ μελέτης ἢ ἐκ συναρταγίας, διότι ἄν ἐγίνε μετὰ μελέτης, πρέπει νὰ γίνη γνωστὸν, ἄν ἤδη ἐτελεσθῇ ἢ ἐνώσει. Ἐθάνθη λοιπὸν ἐξήγησις, ὅτι ἐκ συναρταγίας συνέβη.

Ἔτι διεκατερεῖ ἡμέρας διέτριψαν ἐν Μεθύνῃ, ὅπου ἐσώρτασαν καὶ τὰ Χριστούγεννα.¹

Ἄργον τῆς μεγάλης στενοχωρίας ἐν τοῖς πλοῖοι υπεσχόθη ὁ στόλαρχος νὰ μὴ συμπαραλάβῃ τοὺς δούλους, ἀλλὰ δὲν ἐτήρησε τὴν ὑπόσχεσιν. Η πανώλη συνεκάτισεν αὐτοὺς τὸν ὀξέαν, ὥστε οὐδεὶς ἑσόθη μέχρις ὂντας ἡμέρας. Οὐδεὶς ὁμίλος τῶν λοιπῶν ἐνόσπισεν.

Εἰς Ναβαρίνον συνηγάγησαν πάλιν, ὅπου ὁ Βασίλειος ἤλθεν ἐρμπος, ἐπισκεφθηκε τοὺς ἀδέλφους.²

Ὡς ἐκ τοῦ κληθείσας κατέφυγον εἰς τὸν ημέρα τῆς Κεφαλληνίας Πυθικάρδου (ὅπλ. εἰς τὴν βόρειαν ἄκραν), μόνη δὲ μία τριήρης, ἡ ταχυτέρα, ἔφθασε νὰ εἰσπλέψῃ εἰς Κέρκυραν, ἔθανε εὔρᾳ καὶ λαῖς ἀνθισμόν.³

Πάντα ἡμέρας ἐναυαλόγησαν ἐν Κεφαλληνία καὶ ἐξελθόντες ἐπήλθησαν νέον κληθένα, ὡστε ἐπανεσώθησαν εἰς τὸ αὐτὸ καταφύγον, ὅπου τριήμερον, μεθὸ ἐξελθόντες μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἔφθασαν εἰς Κέρκυρα.⁴

Εἰς προπάντησιν τοῦ Πατριάρχου προσήλθον οἱ ἱερεῖς μετὰ τῶν λατινῶν ἀρχόντων, φέροντες τὰς ἁγίας ἐκκόνως καὶ ἁγνήγαγον τὸν Πα-
τριάρχην εἰς τὸ διοικητήριον (Παλάτιον τοῦ Καστελάνου), κρατού-
μενον ὑπὸ τῶν τῆς συνοδείας ἀστῶν. Ἡμείς ἔμειναν πάλιν δεκατρεῖς
ἡμέρας ἐορτάσαντες καὶ τὴν ἡμέραν τοῦ Ἁγίου Ἀντώνιου, ὡστε τινὲς
τῶν λατινών, συμποντεῖς καὶ ὑποκρινόμενοι διάλογον, ὁ μὲν ἤρωτα
πόσας τῶν ὀργίων ὄφηκε, ὁ δὲ ἀπήντα, ὅτι ἄν ἦν μὲν δωρεάν δέκα,
ἐὰν δὲ ἀντὶ χρημάτων δύο, εἶν τὰς κηραλακίας καὶ τοὺς πόδας ὅπως
eἰς τοὺς δούλους μου. Τὰῦτα ἔλεγον κατὰ τῆς συνοδείας τοῦ Πατριάρ-
χου, ὡς μὴ μεθοδεύειν τῶν ὑπὸ τοῦ Πάπα ἐναλλοκομημένων.

'Ἐξω τῆς Ραούσης ἐδοξίσαν πάλιν κλώνων, διὸ κατέργησον εἰς
Κούρσουλαν, ὅπου ἔμαχον ὅτι ἐφελέτησαν ὁ Ἀὐτοκράτωρ τῆς Περσικῆς
Συγισμούνδου καὶ ὅτι ὁ Πάπας ἦλθεν εἰς Φερράκιαν πρὸς προ-
πάντων 1).

Τότε μόνον εἴδεν ὁ βασιλεὺς τὸν Πατριάρχην μετὰ δύο μῆνας ἀπὸ
tοῦ ἀπόπλου ἐκ Κωνσταντινούπολεως, εἰπὼν δὲ ὅτι δὲν ἦθελον ἀπελθεῖ,
ἀν ἐράθησαν τὸν θάνατον τοῦ Συγισμούνδου ἦταν Πελοπονήσου.
Παρῆλθον ἡμέραι καὶ νέκις ἐδοξίσασθαι παλαιωρία, ἐωφοῦ
φθάσως εἰς Ἑνετίαν.

Πρῶτο εἰσῆλθεν ὁ βασιλικὴς ναὸς στὰ σάκα ἐμπροσθεν τῆς Μονῆς τοῦ
Ἁγίου Νικολάου εἰς τὸ Λιθόν, ἐνώ αἱ ἀπὸ τοῦ βασιλείως καὶ τοῦ
Πατριάρχου ἀποσταλέσθησαν προσωρίζοντα εὐθὺς εἰς τὴν πλατείαν
tοῦ Ἁγίου Μάρκου. Ὁ μέγας Ἐκκλησιάρχης ἐξελθὼν ἐπορεύθη
ἀμέσως πρὸς τὸν Δούκα, ὡς αἱ ἀμα μαθοῦν ἀνέστη πρός ἐκείνους καὶ
ἐδέχθη ἐν μέσῳ τοῦ τρικλίνου τὴν μὲν μίαν χείρα τεῖνον πρὸς τὸν
Δισύκτατον, τὴν ἄτεραν δὲ πρὸς τὸν μέγαν Ἐκκλησιάρχην, παρακο-
λουθόντων καὶ τῶν λοιπῶν ἄρχοντων. Οὕτω ἄνηγαγεν αὐτοὺς μέχρι
tῶν καθημερίων. Μετὰ τὴν ἀναλλαγὴν τῶν χαιρετισμῶν εἰσῆλθαν
ὁ Δοῦς τοὺς ἕνους εἰς κελλίων πρὸς ἀνάπαυσαν καὶ μετ' ἄλλων ἐκκλίσα
πάλιν καὶ ἄροι ἐκάθισαν, εἰπὲ πρὸς αὐτοὺς, ὅτι ἤγοντο τὴν ἄρειζ
τοῦ βασιλείας καὶ τοῦ Πατριάρχου, διὸ οὐλοπνεύσα τὴν ὑπαγονήν.
Τὴν ἐπαυρίων ὡς θέλει ἀποδώσῃ τὰς ὀρείχωμενες τιμὰς, Ἐντοσοῦτο
καὶ σήμερον προτίθεται νὰ ἐπισκεφῇ τὸν βασιλέα 2).

1) Συμπ. Δ', 0'.
2) Συμπ. Δ', 1'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Τὸ ἀληθὲς εἶναι, ὅτι ἀπὸ τῆς 28 Δεκεμβρίου 1437 ἐγέν ἐν Ἕντεφ τὴν εἰδήσει τῆς ἐλεύσεως τῶν βυζαντίων, διὸ τὸ σμαρότολον τῶν Pregadi ἀπεράτεια νὰ προτιμηθῇ ἡ Φερραρία καὶ διὰ προσευχῶν ὁ Μαρκέσιος Φερραρίας, Νικάλιασ Π. 'Εστης, ἐπείσθη νὰ δεχθῇ αὐτόθι τὴν σύνοδον. Τὴν 3 Ιανουαρίου 1438 ἐσφαίρισθησαν 1000 δουκάτα διὰ τὴν δεξίωσαν καὶ ἑπταεπιστήσασαν διὰ μὲν τὸν Αὐτοκράτορα τὸ μέγαρον τοῦ Μαρκέσιος Φερραρίας, διὰ δὲ τὸν Πατριάρχην ἡ μονὴ τοῦ 'Αγίου Γεωργίου (Maggiore).  4

Ἐπιστρέφοντες οἱ ἀπεσταλμένοι εἰδον τὰς πρὸς ὑποδοχὴν ὑμισμένας; ὑκαλές, καλὰς καὶ εὐρυχώρους.

Ὁ Πατριάρχης δὲν ἀνέμενεν ἐν τῷ πλοίῳ, ἀλλ' ἐξελθὼν προέβη πρὸς τὸν 'Αγίου Γεώργιον καὶ ἐν τῷ μεταξὺ ἐφάση καὶ ὁ Δουὲς, ἄποδος τοῦ δεόντα χαιρετισμῶν, μεθὸ κατηχοῦντα πρὸς τὸν Βασιλέα. Ἡ περὶ δὲ τῇ ὑγινήτη τοῦ Φερραρίου τὸ σάββατον τοῦ Ἀσώτου.

Τὴν κυριακὴν ἀπῆλθεν ὁ Δουὲς μετὰ τῶν ἀρχιόταν πρὸς τὸν βασιλέα ἐπὶ τοῦ βουκενταύρου (buccentoro). Παρακολούθησαν ἀναρίθμητα ἁκάτα (gondole). Ἀναβὰς εἰς τὴν βασιλικὴν ναὸν ἐκάθεσε τὸν βασιλέα νὰ ἔλθῃ ἐπὶ τοῦ βουκενταύρου, ἀλλ' ὁ βασιλεὺς ἀπεπεμφή (οὐκ ἔχων εὐκολῶς ποιῆσαι τοῦτο), ἀλλ' ἐκάθισε τὸν Δοῦκα ἐν δεξίῳ, τὸν Δεπότην καὶ ἀδιάλειπτον Διημέτριου ἐξ ἀριστερῶν καὶ οὔτω ἐκκυνήθη ἡ ναὸς βραδεῖας, παρακινώσθης τῆς μουσικῆς καὶ προομένων τῶν κοινῶν ἐν πομπῇ.

Δὲν παρατηλήθη καὶ ὁ Πατριάρχης, εἰς ὅν ἐδόθησαν δύο σημαντικοὶ στόλιστα πλοίαρια καὶ ἐδορυφορήθη μέχρι τοῦ ἱδίου καταλύματος.

Ἐν τῷ θαυμασμῷ αὐτοῦ διὰ τὴν λαμπρότητα τῆς πύλης διερχόμενος ἐμπροσθεν τῶν ὑπερφανῶν μεγάρων ἀναφώνει ὁ Συρόπουλος τὸ τῶν ψαλμῶν (χ'') ὁ 'Ο Θεός ἐπὶ θαλάσσασον ἐθεμελίωσεν αὐτὴν καὶ ἐπὶ ποταμὸν ἔτταμασεν αὐτὴν ν''

Ὁ Χριστόφορος Γαρκτώνης ἁμέσως ἀπῆλθε πρὸς τὸν Πάπαν, καταλεῖπον τὸν ἐντεύτον 'Αρχιος τοῦ Μιχαήλιτον, ὅστις εἶπεν εἰς τὸν Πατριάρχην μετὰ δύο ἡμέρας, ὅτι ἔχει ἐγκολπή παροχῆς τῶν ἔξοδων.

1) Muratori, XXII, 4044.
2) Συρόπ. Δ', ιβ', ιγ'.
Εἰς τὸν βασιλέα, ἠτόχονα πεντακόσια φλωρία, ἐδωκεν ἐξακόσια, εἰς δὲ τὸν Πατριάρχην ἀντὶ τῶν ζητηθέντων τριακοσίων τετρακόσια.

Ἡθε καὶ οἱ Δούχε πρὸς ἐπίσκεψιν τοῦ Πατριάρχου καὶ ἐστείλε διὰ χανιάκων σακχάρων ἴνα καὶ λιμπάδας μεγάλας καὶ οἴνον.

Μεθ' ἡμέρας, προσηγγίσθητος τοῦ Ἀμβροσίου Ῥαδηράρα, πρὸς προπαρασκευήν, ἤθεν οἱ Καρδίναλις Νικόλαος Ἀλεξαγάλτης (Sίμος Cruecis) καὶ μετ' αὐτοῦ οἱ Μαρκίας τῆς Φεραρίας. "Ὅτε ἐπεσκέφθησαν τὸν Πατριάρχην, ὁ ἑνετὸς Δούχε ἐκράτει τὰ κράσπεδα τοῦ ἤματος τοῦ Καρδίναλίου.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἐγένετο σκέψις, ἂν προέτη νὰ περευθεὶς πρὸς τὸν Πάπαν, ἡ πρὸς τὴν ἐν Βασιλείᾳ σύνοδον 1).

Ἀλλ' ἑντοσώπως ὁ ἐν Βασιλείᾳ σύνοδος μετὰ τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀποτυχίαν, ἀκούσας καὶ τὴν ἐκθέσιν τοῦ Ῥαδηράρας καὶ λαβόμενα παρὰ τοῦ ναοῦ ἄρειος Νικοδήμου Μοναχῶν τὴν σημαίαν καὶ τὸ σκήπτρον, ἐπέστρεψεν ἐπανειλθών, πανταχυῖν δὲ ἐγκαταλείπθησαν καὶ στερομένην χρημάτων, καθότι μόνον 8,000 χρυσά εἰσεπραξε 2), ἀνάλισεν πάλιν ἱσχὺν, ὡστε καὶ μετὰ ταῦτα ἀποφάσις κατὰ τοῦ Πάπαν οὐδὲν ἱσχύσαν. Ἡ Ιουλιανάς Καισαρίνης, μέχρι τούτου Πρόε- ἄρος, ἐκthesis τοῦ φίλειριμκων φρόνημα ἀπήλθε 3), καὶ ἄλλα πολλοὶ ἐμμηκνήσαν αὐτῶν. "Ἡθε τὴν 8 Ἡνουκαρίου 1438 ὁ τοποτηρητής (Legatus) τοῦ Πάπα Νικόλαος Ἀλεξαγάλτης, ἠνέκαθε τὴν σύνοδον ἐν Φεραρίᾳ ἐπὶ παρουσία 8 Ἀρχιεπισκόπων, 18 ἐπισκόπων ἐν ἑνεργείᾳ καὶ 4 ὑποθεξειμένων, πολλῶν δὲ Ἡγουμένων 4).

Ὁ Δούχε λίγαν φιλοφρόνος εἰπεν εἰς τὸν βασιλέα, ὅτι τὴν ἐν Ἐνετῆς διαμονὴν προέτη νὰ θεωρήσῃ ὡς ἐν τῷ ἱδρῳ ὅικο, συμβούλευε δὲ νὰ προσελκυθῇ καὶ ἄφοι ἀκούση τοὺς ἐκατέρωθεν ἀπεσταλμένους νὰ προτείνῃ τὸ λυστελέστερον. Τὰ αὐτὰ Ελεγχὲν καὶ οἱ πρόκριτοι τῶν Ἐνε- τῶν, ἐπιθυμούσκετε μάλιστα, ὅτι ἂν θελήσατε, δύναται νὰ συνέλθη ἡ σύνοδος καὶ ἐν Ἐνετῆς.

Ἐνότους τότε καὶ ὁ βασιλεύς καὶ ὁ Πατριάρχης, ὡστε οὕθεις ἤδυ-
νατο νὰ μεταβῇ εἰς σύσκεψιν πρὸς τὸν ἔτερον. Ὁ Πατριάρχης ἐμήνυσεν εἰς τὸν βασιλέα νὰ βουλευθῇ μετὰ τῶν περὶ αὐτῶν, κατόπιν δὲ ὁ Πατριάρχης, ἀκούσας τὸ συμπέρασμα τῆς διασκέψεως, ἐπιλειμβάνεται τῆς ἐξετάσεως. Δὲν ἦρεα τοῦτο εἰς τὸν βασιλέα ἀπαιτοῦντα κοινὴν τὴν διάσκεψιν, λέγοντα δὲ ὅτι κατὰ τοὺς πλείστους προτιμοτέρα εἶναι ἡ πρὸς τὸν Πάπαν μετάβασις. Ὁ Πατριάρχης ὅμως ἀντέλεγεν ἀναθέματι ἀμαρωμασθῆναι, διὰ μὲν λέξεως νὰ ἀνατρέψῃ διὰ τὸ ἐπιχειρήματα τῶν προτιμώντων τὸν Πάπαν 4.

"Εσπευσμένως ἐπανελήφθη εἰς τὸν Πάπαν ὁ Ἑρατόφορος Γαρατώνης, κοιμᾶσαι εἰς τὸν Πατριάρχην 500 φλωρία στηρέσιον, ἔξ όν ἔκρατεν 123, καὶ δὲ αὐτῶν ἠγοράζεται ἀγγυροδίαχρον διακοπτότηταν θαυμασίας τέχνης ἀντὶ φλωρίων 105, τὰ δὲ λοιπὰ διένειμεν εἰς τοὺς ἔκλους.

Εἰς τὸν βασιλέα ἐκόμισε φλωρία 1000 καὶ ἱσάρθρα ἱδιαιτέρως εἰς τὸν Πατριάρχην, πλὴν τούτων δὲ ἐδώρησεν εἰς αὐτὸν ἀγγυράν λεκάνην καὶ ἀγγυρά πινάκια (σκοιντέλια).

Πρὶν μεταβῇ πρὸς τὸν βασιλέα ὁ Πατριάρχης, συναδεύσας ὑπὸ τοῦ Δούκας, ἐπικεφήθη τὸν ναόν τοῦ Ἀγίου Μαρκοῦ καὶ ἔθεσε ἐκεῖ ἁρχαρικής συγκινήσεως πάντα τὰ ἒργα κειμένα καὶ τὰ ἀπαρτούμενα χρυσοῦ καὶ πολυτιμών λίθων ἐκκονομοφιλεῖς· ἔσαν ἁρχαρία ἀπὸ τῆς ἐλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Ενετῶν, τὰ πλείστα ἐκ τῆς Μονῆς τοῦ Παντοκράτορος τῶν Κομνηνῶν, ὑπὸ ἔφερον καὶ τὴν ἐπιγραφήν.

"Ὁ Δοῦς μετὰ τοῦ Πατριάρχου ἠλθὼν πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἔκεινος μὲν, ἀποδοῦς τὸν χαρατισμὸν, ἀπήλθεν, δὲ βασιλεῖς μετὰ τὸν Πατριάρχου καὶ τὴν ἐκκονομοφιλίαν ἐπὶ μακρόν, καὶ πρὸς καιρὸν ἀπήλθεν ὁ Πατριάρχης εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φιλανθρωποῦ πρὸς ἀριστοῦ. Μετὰ τοῦτο προσεκληθῆσαν οἱ ἄρχοντες τῆς βουλῆς, εἰς τῶν ἀρχιστορικῶν καὶ τρεῖς τῶν σταυροφόρων πρὸς διάσκεψιν 5.

"Ὁ Ἡρακλείας, βλέπων ὅτι τῶν πλείστων ἡ γνώμη ἐκλίνειν ὑπὲρ προτιμήσεως τοῦ Πάπα, καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ καθήσῃ καιρόν, προτείνει νὰ ἀναμείνωσι τὸν ἐλευθεριακό Τιμοθείου Κασαρίνη, ὅν

4) Συρόπ. Δ', τε'.
5) Συρόπ. Δ', τε'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
εξελάμβανον πάντοτε ἐκ τῆς συνόδου, ὡς ἀκούσωσι καὶ αὐτῆς τὰς προτάσεις. Ἄλλως ἀντέστη ὁ Βασίλειος, λέγων ὅτι μάλιστα ἀπαιτεῖται νὰ ἀποφασίσων πρὸ τῆς ἐλεύσεως αὐτοῦ, διὰ νὰ μὴ διασπόνται τότε, καὶ διὰ νὰ εὑρη καὶ αὐτῶς συνιστάμενον τὸ ἀποτέλεσμα τῆς σκέψεως. Εἰς ὅλα ταῦτα συνεργώμενον ὁ Πατριάρχης καὶ πάντες οἱ λοιποὶ, πλὴν τριῶν, δύο σταυροφόρων καὶ τοῦ Σφραγισθὸν (βουλλωτοῦ) καὶ τοῦτο ἐκεινοῦ. Μετὰ δὲν ἡμέρας ἐφθασαν οἱ Ιουλιανός Κασπάρινης, ἐπεσκέφθη δὲ τὸν βασιλέα καὶ τὸν Πατριάρχην, ἀκολουθούντος τοῦ Δουκᾶς καὶ κρατοῦντος τοῦ ἰματίου τὰ κράπαθα. Κατόπιν ἀπήλθε καὶ αὐτὸς εἰς τὸν Πάπαν, πρὸς ὅν ὁ μὲν βασιλέας ἔστηλε τοὺς δύο ἀθελθοὺς καὶ τοὺς διστήκτους, ὁ δὲ Πατριάρχης τὸν Ἡρακλείας καὶ τὸν Μονεμβασίας.

1) Συρόπ. Δ', 13.
Γ'

ΕΝΑΡΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΝ ΦΕΡΡΑΙΑ:

Πριν ἀπέλθωσι, τὸ σάββατον τῆς Τυροφάγου ὁ Πατριάρχης εἰσῆλθεν εἰς τὸν Ἀγιον Γεώργιον ψαλμομένου τοῦ ἑσπερινοῦ, καὶ προσέταξε νὰ ἀποκαλυφθῶσιν. 'Αλλ' οἱ διούσαντες ἐλθόντες νὰ λάβωσι τὴν εὐλογίαν, πρὶν ἀναλάβωσι τὴν ἀποστολὴν αὐτῶν, ἤρνηθησαν νὰ ἀποκαλυφθῶσιν, ὡς μὴ ἔχοντες τοιαύτην συνήθειαν. 'Ὁ Πατριάρχης ἐπετίμησεν αὐτοὺς μετὰ ὁμιλητικοῦ, προετοιμάσας ὅτι διὰ τὴν τοιαύτην ἁνέκδοτον ἑπιμονήν εἰς τὰς συνήθειας ἡμῶν ἐφθάσαμεν, ὅπου εἴμεθα. 'Αλλ' αὐτοὶ προ-
τιμάτερον ἔκριναν νὰ παρατηθῶσι τῆς εὐλογίας, ἀπεχομένοι, παρὰ
νὰ ἀποκαλυφθῶσιν.

'Ελθόντες πρὸς τὸν Πάπαν ἤστασαντο τὸν πόθα αὐτοῦ, οὐχὶ ὅμως καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς, διὸ ὁ Πάπας ὑπορεστήθη.

Μετὰ πέντε ἡμέρας, τὴν 28 Φεβρουαρίου 1438, ἐπορεύθη ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν Πάπαν διὰ τοῦ ποταμοῦ. Ἐν Φραγκολίνῳ, ἤμεισαν ὅραν πρὸ τῆς Φερραίας, ἁνέμενον αὐτὸν ὁ τοποτηρητής τοῦ Πάπα μετὰ τριά-
κοντα ἑπτά. Τὴν ἐπαύρων ἔξεχισαν ὁ Αὐτοκράτωρ ἐν συνοδείᾳ τοῦ
Μαρκίωνος, οὗ οἱ νῦν ἐκράτων ὑπερῆ τοῦ Αὐτοκράτορος υἱὼν, καὶ
περὶ ἐκατὸν ἔχων τοὺς μητροπολίτας καὶ ἄλλους ἀρχιερεῖς καὶ ἄρ-
χοντας" προεπερευτε λευκά ἵππος, οὔ το τά κάλυμμα (χασθίον) ἐφερε χρυσοῦς ἅπαντος καὶ ἄλλα κοσμήματα, ἡ δὲ Αὐτοκράτωρ ἔσβαιν ἐπὶ μέλανος ἵππου.

'Ὁ Πάπας ἐν τῷ ἱδίῳ μεγάρῳ, ἔχον περὶ ἑκατόν τοὺς Καρδιναλίους καὶ ἄλλα μέλη τῆς συγκροτομμένης συνόδου, ἄνεμενον τὸν Λυκιανότορα, ἀμα δὲ μαθὼν τὴν ἀξίαν ἐσπευσεν εἰς προοπτικεῖν. Ὁ Αὐτοκράτωρ ἰήλεησε νὰ κλίνῃ γόνω, ἀλλ' ὁ Πάπας δὲν ἀφήκεν αὐτὸν, καὶ δεχθεὶς εἰς τοὺς κόλπους, ἐδωκε τὴν χεῖρα, ἢν ἦσαστατο ὁ Βασιλεύς, καὶ ἐκάθισεν αὐτόν ἐξ εὐωνύμων 1).

'Ὁ Πατριάρχης δύσχερως ἔφερεν, ὅτι ὁ βασιλεύς ἐσπευσε πρῶτος, ἐνώ ἡ Ἑκκλησία προηγεῖται εἰς τοιαύτην περίπτωσιν.

Μετὰ τῶν παρανάς ήμέρας ἐξήλθε καὶ ὁ Πατριάρχης μετὰ τῆς συνοδείας, φθάσας δὲ διὰ τοῦ ποταμοῦ εἰς τὰ ὅρια τοῦ Μαρκιάνου εὐφεῖν ἐκεί πλοῖον πρὸς ὑποδιάχην 2).

Οὐδὲ τὴν ἐπαύρων ἤθελε ν’ ἀποδιάχηση ὁ Πατριάρχης, διότι δὲν εἰχε φθάσει καὶ τὸ ἄτερον πλοῖον, τὸ φέρον τοὺς καλογήρους καὶ τὰ σκαῦν, λέγων, ὅτι ἡ ἀξία αὐτῶν εἶναι ὅσον τὸ ἡμιο πρὸς Ἑνετία. Μόλις μετὰ μεσημβρίαν ἀργίησεν, ἀλλὰ διότι ὅτι υἱὸν ὁμόεις, ἀνέθαλον εἰς τὴν αὐρον τὴν ἀποδιάχην.

Λίγοι πρὸς ἐφανεν ἔφιππος ὁ Χαριστίνας παρὰ τοῦ βασιλέως, ἀγγέλλων εἰς τὸν Πατριάρχην, ὅτι ὁ Πάπας ἐκδέχεται παρὰ τῆς μεγαλῆς ἀγιωσύνης του νὰ προσκυνηση καὶ νὰ ἀπάσχος κατὼν τὸ σῶμα αὐτῶν. Ὁ Βασιλεύς ἐπὶ προεις ἠμέρας εἰς μάθην ἀγωνιζεται νὰ μετατείν, διὸ πρέπει νὰ σκεφθηση καὶ σο περὶ τοῦ πρακτικόν.

Δεινὸν ἐφανε τούτο εἰς τὸν Πατριάρχην, ὅστε ἐν Ἑνετίκη ἐλεγε πρὸς πνεαν οἰκείον καὶ τῶν ὁμαλητῶν τοῦ Πάπα, ὅτι ἕαν μὲν αὐτὸς εἶναι πρεσβύτερος, ἐννοεῖ νὰ ἔχῃ αὐτὸν πατέρα, ἔαν ἰες κατὰ τοὺς χρόνους, ἀδελφόν, ἐὰν δὲ νεώτερος, νῦν. Ἡπιθυμεῖ δὲ παρακειμένην οἰκείον καὶ ἐνοθεὶ τῆς ὅδου συγκοινωνοῦσαν, ὡστε νὰ βλεπῇ αὐτὸν ἐν ἀγνοικία πάντων καὶ νὰ συμβούλευ, διότι δὲν ἔχει καλοὺς συμβούλους. "Ἡλπίζε μάλιστα διὰ τοῦ Πάπα νὰ ἐλευθερώσῃ τὴν Ἑκκλησίαν ἀπό τῆς ἐπι-

1) Φραντζής Β', ε'. — Raynaldus, Ann. 1438, 8. — Πρακτικά Κολετάριον XVIII σ. 42.
2) Συρόπ. Δ', ε'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
τεθείσης κοσμικῆς δουλείας. 'Αλλ', ἥδη, ἁκούσας τὸν ἁσπασμὸν τοῦ ποδός, ἐξεπλάγη 1).

'Ομως ἀπῆλθε καὶ πληθοῦσας ἀγορᾶς ἔφθασεν εἰς Φερραρίαν καὶ ἐστὶν ἀπεναντία τοῦ φρουρίου, ἐν γύρω τῆς γεωργίας, ὅπου πρὸ μεσημβρίας ἦλθεν εἰς ἐπίσκοπον φερόντες τὸν ἄπο τοῦ Πάπα ἁσπασμὸν, καὶ ζητοῦντες ν' ἀποδώσῃ αὐτὸν καὶ αὐτὸς κατὰ τὸ εἰμιθῆς.

'Ο Πατριάρχης ἀντέλεγεν, ὅτι όως ἄδελφοι οἱ ὑπὲρ περιπτέομεντα ἀλλήλους καὶ ν' ἁσπασθῶμεν ἁδερφικάς, οὐδέ εἴνοει νὰ πράξῃ ἄλλως, ἐστάρη δὲ πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς ἀνακοινώνας ταῦτα, ὅτε ὁ Τριπολιζώντως ὑπέμνησεν, ὅτι ἐπρεπε νὰ προδῷ ἄυτὰ ἶδῃ ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐνώ ἐκεῖ ἔλεγεν ὅτι τὰ πάντα προδίδησεν. 'Αλλ', ἦτον ἁδύνατο νὰ προ-


Πάντες ἔντονως συνεργώνουν, ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἐνδοώνῃ ὁ Πατριά-


Ρέντα ὁ Πατριάρχης, ὅτι ἂν ύστερως ἀπέδοκασιν εἰς τὸν Πάπα τωπάυτην σιωνήν. Ἐλεγεν οὔτος, ὅτι εἶναι διάδοχος τοῦ Πέτρου, ἀντέ-


Μετὰ μακρὰν καὶ ἀνωφελῆ ἐπανάληψιν τῶν αὐτῶν λόγων, ἐπείσθη ὁ Πάπας, ὅτι ὁ Πατριάρχης εἶναι ἀνένδοτος καὶ προτιμᾶ ν' ἀπέλθῃ, διὸ ἔμηνεν, ὅτι διὰ τὸ καλὸν τῆς εἰρήνης καὶ διὰ νὰ μὴ γίνῃ τοῦτο πρόσκομμα εἰς τὸ θεῖον τῆς ἐνώσεως ἔργον, παρατεί ὁ δικαιώμα


1) Συρὸπ. Δ', ϊ'.
2) Συρὸπ. Δ', κ'.


Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
τούτο, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει τὴν αὐτὴν ἀξίωσιν, διὸ θέλει ὑποδεχθῆ ἐν τῷ ἱδίῳ κελλίῳ ἐπὶ παρουσία τῶν Καρδιναλίων 1.

Μόνης τὴν ἑπάρχου προι ἐξῆλθον τοῦ πλοίου καὶ ἐπὶ τῶν σταλέντων παρὰ τοῦ Μαρκίωνος ἦπειν, προτειμοντών αὑτοῦ καὶ τοῦ Καρδι

ναλίου, ἄνεψε τοῦ Πάπα Μαρτίνου, καὶ ἄλλων ἑπισκόπων καὶ ἄρχοντων, ἐφησαν εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ Πάπα. Ἐσεὶ ἀπέθεσαν ὁλο

πλὴν τοῦ Πατριάρχου προκυφήσαντες ἐπίπτως μέχρι τοῦ ἀνακαθήμου. 

Διὰ τῶν κλειδούχων εἰσήχθησαν ἀπὸ τρικλινίου εἰς τρικλινίον μέχρι τοῦ Πάπα στρέφοντος ἐκάστοτε τῶν κλειδούχων τὴν κλειδὰ ἐκάστης

θύρας κατὰ τὸ εἰσόδος, καὶ κλείοντος αὐτὴν ἀσφαλῶς.

Ὁ Πατριάρχης εἰσῆλθε πρὸς τὸν Πάπα μετὰ τοῦ Ἐφέσου, τοῦ Κυζίκου, τοῦ Σάρδεων, τοῦ Νικαίας καὶ τοῦ Νικομήδειας καὶ ἱστάσθηκε τὸν Πάπαν, ὡς ἔπαυξεν, ὡς καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ. Οὕτω καθεξῆς ἀνά

ἐξ διακριτικῶν εἰσῆλθον πάντες καὶ ἀπῆλθον, ἀνταλλάσσοντες τῶν αὐτῶν ἀσπασιμῶν. Ὁ Πάπας ἐκάθητο ἐπὶ ἐπηρεμένον θρόνον, ἐν δεξίων

ἔχων καθημένους τῶν Καρδιναλίους, ἐν καθέδραις ἰσαίς τῷ ὑποτοίῳ αὐτοῦ, ἐν εὐφημίων ἐν ἴσαις καθέδραις ἐκάθητο ὁ Πατριάρχης καὶ οἱ

πέντε μετ’ αὐτοῦ εἰσελθόντες Ἀρχιερεῖς. Ἀροῦ παρῆλθον πάντες, ἀνε

χώρασαν εἰς τὰ ἐκάστορ ὁρισμένα καταλύματα. Ταῦτα ἐγένοτο τὸ δεύτερον σάκχαρον τῶν νηστειῶν 8 Μαρτίου. Ὁ Μαρκιός ἐκάλεσεν αὐτοὺς ἐν ἔρημο καὶ εἰς δείπνον καὶ τὴν ἑμέραν ταύτην καὶ τὴν ἑρεξῆς 2.

Ἡ ἐκτίθησιν τὸτε ὁ Πατριάρχης Ἐκκλησίαι ἴδιαιτέρως, ὡς ἐδόθη καὶ πρῶτην φοράν ἀπὸ τῆς ἀναγχορήσεως πύληγμα τούς εὐφράζεσθαι.

Μετὰ τίσαρας ἡμέρας ἐξῆλθαν ὁ Πάπας συνίστειζον, ὡς καὶ διερεύσω τοὺς τυχεροὺς, ἀλλ’ ὁ Πατριάρχης εἰχεν εἰσελθεὶ ἀνάγκην ἀναπαύσεως ἀπὸ τοῦ πολεμίου κόπου 3.

Ἠν τῷ μεταξὺ ἠγχοντα Καρδιναλίαι ἐπίσκοποι συνδιακόμουντοι φιλικῶς, ἐοικοῦ καὶ ὁ Πατριάρχης ἐμῆισεν πρὸς τὸν Πάπαν περὶ συν

ἐντεύξεως. Ἑπιστάμενος τῆς ἀποταχθείσης ἡμέρας, κατὰ κέλευσιν τοῦ Πατριάρχου ἐκαλύφθη ὁ ἱππος αὐτοῦ διὰ λευκῆς ὑδόνης μέχρι τῶν

1) Συράπ. Δ', κα'.
2) Συράπ. Δ', κυ'.
3) Συράπ. Δ', κυ'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
μυκτήρων. Δεν ἐπέμεινε νὰ προπορεύνηται τὸ διδάσκουσαν καὶ τὸ δεκα-
νίκιον, ἀλλὰ μόνον τὸ σελευταίον. Εἰς τὸν Πάπαν εἰσῆλθε μόνος, προσε-
λήψεται δὲ ὁ Χριστόφορος Γερμανών ὃς διερρήσει. Μετὰ πολλῆς ὡρᾶς ἔθηκε, διέταξε δὲ τὸν πέραν τὸ δεκανίκιον νὰ μή αὐτῷ ὑπὸ τὸ ἐπανωφόρον. Εἰς τοὺς ἐρωτήσαντας τὴν ἐπάρθον εἶπεν, ὅτι καλὸς ἔχουσι τὰ ἐκκλησιαστικὰ, ἀλλ' ὑπὸ πολλὴν δουλείαν ὑπετάχθημεν τὴν ἐκκλήσιαν.
Περὶ τοῦ δεκανικίου προσέθηκεν, ὅτι ἐν Κωνσταντινούπολε δὲν μὲ ἦκολος, ὅτε ἔλεγεν, ν' ἀρφάζομεν ἐλεύθερον νὰ εὐλογῆ ἐν ταῖς ὁδοῖς τὸν τοποτηρητὴν (ληγάτον). Ἰδοὺ τῶν ἔπει τῇ παρατηρήσει τοῦ λη-
γάτον γίνεται εἰς ἡμᾶς τὸ αὐτὸ κάλυμμα 1.
Προκηρυγγείσις τῆς συνόδου ἐν Φεραρίῳ, ὁ Πατριάρχης ὁρίσε τῶν ἅγιον ὁ διὰ τὸν Ἱορδάνην, τὸν Τυρόνδου καὶ τὸν μέγαν Χαρτούμακα. Μιχαήλ Βαλσαμώνα νὰ ἰδώσει ἐν τῷ ναῷ τοῦ Ἀγ. Γεωργίου, πῶς τάσσονται αἱ καθήδραι. Ἡ ἡστηλε καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ερμανουήλ Πάγαρων καὶ τὸν Διονύσιον Γεώργιον, ὅπου παρῆσαν οἱ Καρδινάλιοι Ιουλιανὸς Κα-
σαρίνης καὶ Φιλάρκος (ἡ Δομήνικος Κατράνη) καὶ τινὲς ἐπίσκοποι.
Δεξίωθεν τοῦ ἤρου ἐπέβη ὕψηλας θρόνος, ὑπερβήν ὡρῶν, εἰς ἀπόστασιν δὲ τοῦ ἱκανοῦ ἐπάγγειλα νὰ εἰς 500 ἔδρας καὶ ἀναδιδομένος διὰ τοὺς ἐπίσκοπους, εἶπον δὲ ὅτι εἰς τὸ ἀντίθετον μέρος θέλουσι κἀκεῖσθαι ὁ Βασιλεὺς καὶ ὁ Πατριάρχης καὶ οἱ λαοὶ τῶν γυμνῶν, διότι ὁ Πάπας ὡς συνοχείς μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τῶν λατῖνων βασιλείας καὶ τῶν καθίζον ἐν μέσῳ. Ἀντέλεγον οἱ βασιλεῖς. Ἐστήσεν ἐν τῷ μέσῳ πρέπει νὰ καθίσωσι καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ Πατριάρχης.
Μετὰ πολλὰς φιλονεικίας ἐνέδωκαν νὰ καθίση ο Πάπας μετὰ τῶν περὶ αὐτόν πρὸς τὸ διδασκαλίαν, πρὸς τὸ ἀριστερὸν δὲ ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ Πα-
τριάρχης μετὰ τῶν ἱδίων, ἀλλ' οὐχὶ ἄνευ περιστημῶν.
Εἶπον, τουτέστιν, ὅτι μετὰ τὸν θρόνον τοῦ Πάπα τεθήκατε ὁ τοῦ Ἀὐτοκράτορος τῆς Γερμανίας καὶ οἱ ἐποχανότος. Ἀντικυρίου λοιπὸν εἰς τὸ ἀριστερὰ ἱστούσης τεθήκατε ὁ θρόνος τοῦ βασιλέως Ἀὐτοκράτορος καὶ ἐφεξῆς τοῦ Πατριάρχου. Οὔτος ἐδισχυρίσεται, ἀλλ' ἐπείσθη ὑπὸ τοῦ βασιλέως, δὲν ἐπετράπη δὲ νὰ τεθη ὑπερθέν οὐρανός καὶ ὑπεσχόμεθα εὐλο-

1) Συρόμ. Δ', κα'.

II. ΚΑΛΛΙΓΑ ΜΕΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΟΓΟΙ
θυρον (αὐλαικα). Εἴπε μάλιστα ὁ βασιλεὺς ἀγανακτῶν: Τώρα ἐνόησα, πρὸς τι ἡ ζήτησις θρόνου καὶ καθέδρας, οὐχὶ διὰ τὴν συνοδικὴν τάξιν, ἀλλὰ δι᾽ ὑπερηφάνειαν καὶ φαντασίαις κοσμικῆς, ὥς ἀναμούστος πρὸς τὴν πνευματικὴν κατάστασιν 1.

'Ὁ βασιλεὺς ἐστείλει ἀρχοντας, ἀρνηθέντος νὰ πράξῃ τοῦτο τῷ Πατριάρχῳ, οἵτινες μετὰ τῶν Ἐπισκόπων τοῦ Πάπα διεμέτρησαν σπαρτῷ τὰς ἀποστάσεις καὶ τὰ ὦτα, ὅτε πληρῆς νὰ τηρήθη ἰσότης τῶν θρόνων τοῦ Αὐτοκράτορος τῶν Γερμανῶν καὶ τοῦ βυζαντίου, ἀφέντες δὲ ὁλίγην διάστασιν, ἔθηκαν τὸν θρόνον τοῦ Πατριάρχου, μετὰ τοῦτον δὲ σκίμποδα διὰ τοὺς τοποτηρητὰς τῶν λοιπῶν Πατριάρχων.

Ἐπὶ τούτως συνεταξάν τὸ τῆς ἀνακράτειας τῆς Συνόδου πρόγραμμα (bulla), προτάξαντες τὸ ὅνομα τοῦ Πάπα.

Συνέταξαν καὶ ἔτερον ἐγγραφον, ἐν ὧν συνεφώνησαν ὁ βασιλέας, ὁ Πατριάρχης, ὁ Πάπας καὶ οἱ Καρδιναλίαι ἐπί τέσσαρας μῆνις ἀναστολὴν συνδικαλέσεως περὶ δογμάτων, ἐσοφοὶ συνέλθωσιν οἱ πρέσβεις τῶν λοιπῶν βασιλεῶν καὶ ἡγεμόνων 2.

'Ὁ βασιλεὺς ἐφόρνισε περὶ τοῦ τρόπου τῆς διατροφῆς τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν. Δὲν ἔδεχθη τὰς προσενεχθεῖσας ἡμερήσιας τροφὰς, ἀλλ᾽ ἀπήτυγκα οὐρισμένα χρηματικὰ ποσά, ὥσπερ διαπανό ἐκκαθοσ κατὰ τὰ δοκύνα.

Ἀρχικοῦ ὁ Μαρκιανῆς ἀνεδέχθη τὴν διαπάνην. ἐπὶ τῷ ὀρῷ νὰ συνέλθῃ ἐν Φεραρίῳ ὁ Σύνοδος, δὲ ἐδιπλασίας τοὺς τελωνιακοὺς δασμοὺς καὶ εἰσέπραξεν ἰκανὰ ὡς ἐκ τῆς συνρρόπης πολλῶν ἐξων, ἐπέκεινα τῶν πεντακισχιλίων.

'Ὁ Μαρκιανὸς ἐχρησάτηκε τὰς σιώπας, εἰς μένους δὲ τοὺς ἐν τῇ πατριαρχικῇ ὁμία τὸ ἐδωκε κλίνας, ὅστις οἱ λοιποὶ ἐταλαιπωροῦντο ἐν χαμένης καὶ ξηροκοσμίᾳ, ὡσαίοι δὲ ἔλεγον περὶ τοῦτο παραπονοῦμενοι εἰς τοὺς παπικοὺς, οὕτω ἄπνησιν — Habeas patientiam. Εἰς τοὺς ὀνομαστὶ κληθέντας παρεῖχον κατὰ μῆνα ἄνω τέσσαρα χρόνια, εἰς δὲ τοὺς τῆς ἀκολουθίας αὐτῶν, ἄνω τρία. Εἰς τὸν βασιλεία παρεῖχον φιλ. τρικόκκοτα, εἰς τὸν ἄδελφον αὐτοῦ τῶν Δεσπότην Δημήτριον εἰκοσὶ, καὶ εἰς τὸν Πατριάρχην εἰκοσὶ πέντε ὡς ἐπίδομα (ἐπίδομα).

1) Συρὸ π. Δ', κε'. κε'.
2) Συρὸ π. Δ', κε'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Η δόσις δὲν έγένετο ομός τακτικός. Εν 'Ενετία καὶ πρὶν ζητηθοῦσι
εἰδίδοντο τὰ χρήματα. Εν 'Εφεσία ομός οὐδὲ αὐτοῦμενα εἰδίδοντο πρὶν
συγκατατέθωσιν οἱ μοναστήρια εἰς τὰ δόξαντα, ὡστε μέλις κατὰ τὴν
9 Ἀπριλίου ὑπὸ μηχανικοῦ αὐτηρεύου έμετρήθησαν φλωρία 691'.
Η ἄνακηρύξεις τῆς συνόδου ἐβράδυνε μέχρι τῆς 9 Ἀπριλίου 1438
ὡς ἐκ τῆς δυσακρεσίας τοῦ Πατριάρχου, διότι ἐν τῷ μεταξὺ έσκέπτετο
μετὰ τοῦ βασιλέως περὶ τῆς διά τοποτηρητῶν παρατάσης τῶν
Πατριαρχῶν, διὸ ἐν 'Εφεσία εὐρέθησαν ἄλλα γράμματα αὐτῶν,
ἄλλοις ὁρίζοντα, ἢ ὡς τὰ ἐν Κωνσταντινούπολει ληφθέντα. 'Εξ αὐτῶν
ὅλων ἐξελέγθησαν τρία, καθ' ὧν τὴν Ἀλεξανδρείας τοποτηρηταὶ
έωμασθηκαν ὁ Ἰερακλείας καὶ ὁ πνευματικός Γρηγόριος Μελισσίνος ἢ
Μάμμας, τοῦ Ἀντιοχείας ὁ Μάρκος 'Εφέσου καὶ ὁ Ρωσίας, τοῦ δὲ
'Ερωτολύμων ὁ Σκάρδεος μόνος.
Ὁ Ἰερακλείας ἀποποιεῖτο, πρωτιμῶν νὰ παρασταθῆ ἀπλῶς ὡς
Ιερακλείας, σύχι ὡς τοποτηρητῆς. Μόλις καὶ μετὰ βίαις ἐνέδωκε,
κατόπιν δὲ καὶ ὁ πνευματικὸς Γρηγόριος.
'Ευδυναστέα καὶ ὁ 'Εφέσου ὑποθεσαμένον θεωρῶν, εὖ γάρ ὡς ἱερομόναχος
ἀρχικῶς ἢ το ὑποτηρητῆς τοῦ Ἀλεξανδρείας, τῶρα γεγονὼς 'Εφέσου
νὰ παρασταθῇ τοποτηρητῆς τοῦ Ἀντιοχείας. Ἡρείτο ὅτι ἐν Κων-
σταντινούπολει ἐδέχθη τὸν τόπον τοῦ Ἡρωολύμου, διότι τὰ περὶ
tούτου γράμματα κατέληπαν εἰς τὸν προσαγαγόντα τότε Νομαρύλλακα,
παρ' ὁ καὶ ἐμείναν. Μετὰ πολλὰς παραγένσεις μόλις συγκατένευσε καὶ
αὐτός.
Μόνος ὁ Σκάρδεως ἐπεισόδη ἐμέσως.
Ταῦτα μόλις συνετελέσθησαν μετὰ μεσημβρίαν τῆς κυριακῆς τῶν
βαΐων.
Ἀλληληπιμένος ἡτο καὶ ὁ Μονεμβασίας, ἀπαιτῶν νὰ ἔχῃ τὸν τόπον
'Ερωτολύντος. 'Αντι τούτου εἴδοθη εἰς αὐτὸν ὁ τῆς Αρχιούρας.
Κατὰ τὴν ἡμέραν τῶν ἁλικαμάτων τῆς μεγάλης Ἐκκλησίας πρωτοῦ
ἀρχιεπίσκοπος αὐτῶς ἦσαν οἱ σταυροφόροι, οἱ λεγόμενοι καὶ ἐξωκατάκοιλοι,
τάντα τὰ πληθυνὲ τοῦ Πατριάρχου εὐφρενικοῦ, πέντε ἡμοταγίεις. 3

1) Συρὸπ. Δ', κη'.
2) Συρὸπ. Δ', κη'.
3) Κατὰ τὸν Κώδικαν, σ. 2 ἐξ, ὅ μέγας οἰκονόμος, ὁ μέγας σακελλάριος,
Αποτελούντες την πρώτην έκ των ἐννέα πεντάδων, ὡς αἱ πέντε αἰ-
θήμειας, διὰ τούτο δὲ ἐκάθεντο πρὸ τῶν Ἀρχιερέων. Ἀλλ' αἱ ἑδραὶ
αὐτῶν ἦσαν κατώτεραι (ἐν ἱστοπεδίοις) τῶν μητροπολιτῶν, καθημένων
ἐν θρόνοις οἰκήμασιν. Τοῦτο δὲν ἔτηρθη ἐν Φεβεράριῳ, οὐδὲ εἰσήκου-
σιν ὁ Πατριαρχῆς τὰς παραστάσεις τῶν σταυροφόρων, ἐπετρέψας νὰ
καθίσουν μακρὰν αὐτοῖ. Ἡμὲς αὐτῇς ἀποστάσεις ταύτης οὐδὲ τὸν λό-
γον ἔλαβον ἐν τῇ συνόδῳ, μὴ δυνάμενοι νὰ βρωσί στεντορίας, ὡς
ἀκούσθων 4).

Ὁ Πατριαρχῆς ἐξήτησε ναὸν μέγαν μοναστήριον πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν
ἔσφυτων. Ἀπεδημήκας τὴν αἰτήσειν ὁ πνευματικὸς Γρηγόριος Με-
λισσανός ή Μάμμας, θεωρῶν ὅτι διὰ τούτο τοῦ μέσου τούτου προμηνυτοῦνται
tὴν ἐνωσιν. Ἔγω, ἔλεγεν, εἰσερχόμενος εἰς ναὸν λατίνων οὐδὲ προσκυνῶ
tοὺς ἁγίους, οὐς δὲν γνωρίζω, ἵνα γνωρίζω μόνον τὸν Χριστὸν, ἀλλὰ
kai αὐτὸν δὲν προσκυνῶ, διότι οὐδὲ θὰ ὑπακούῃ. Μόνον ποιοῦ
tὸ σημείον τοῦ σταυροῦ καὶ τοῦτο προσκυνῶ.

Ὁ Πάπας παρέπεμψε τὴν αἰτήσειν εἰς τὸν Ἐπίσκοπον Φεβεράριας ὡς
τῆς ἀρμοδίότητος αὐτοῦ. Ἀλλ' ὁ ἐπίσκοπος ἤρνετο, διότι κατὰ τὰς
ἡμέρας ταύτας οὐδὲς ναὸς εἶναι διαθέσιμος.

Ὁ Πάπας, διδακτογοιομένος, ὅτι δὲν ὑπερέβη τοιούτοι ναὸν, ἐδίδαξε
νὰ γίνῃ ἡ ἀνακήρυξις, ἐπειδὴ δὲ ὁ Πατριαρχῆς ἔνεσε, ἐτελέσθη αὐτὴ
ἀνευ αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ τοῦ Ἀγίου Γεωργίου.

Τὸ θέαμα τῆς τελετῆς ὑπήρξεν ἐκτάκτων καὶ άξιον τοῦ χρωστήρος

ὁ μέγας σκυροφόλαξ, ὁ χαρτοφόλαξ, ὁ σακελλάν καὶ ὁ πρωτέακος. Ὁ τελευ-
tαῖος προσετέθη παρὰ τοῦ Πατριαρχοῦ Εἰφιλίνου εἰς τὸ ἀντίλαμβάνεσθαι τῶν
ἀγίασμάτων καὶ κρίσεις τῶν ἐγκλημάτων ὑποθέσεων. Ὁ μέγας σακελλάνος
ἐδιώκει ὁρ' εἰσόντα τὰ ἀνόρθα καὶ γνωστικά μοναστήρια καὶ ὑπὸ αὐτῶν ἔτελε
(ὑπουργός) ὁ ἄρχων τῶν μοναστηρίων ἐν τῇ πέμπτῃ πεντάδος. Ὁ σακελλάν
ὁτον ὁ κρατών τὰς καθολικὰς Ἐκκλησιὰς, δηλ. τὰς μὴ μοναστηριακὰς ἡ ἐνο-
ριακὰ καὶ τὸ σακελλάν, κατὰ πᾶν πυθανότητα τὰ παρακληθεία. Αὐτὸς ἐκράτει
καὶ τὴν φυλακὴν τῆς Ἐκκλησίας-καὶ τοὺς ἐν φυλακῇ ἀποστελλομένοις ὑπὸ τὸν
ἀρχιερέα. Ὡς αὐτῶν ἔτελε: ὡς τῆς πέμπτης πεντάδος (ὑπουργός), ὁ ἄρχων
τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ, ως φαίνεται, ὁ ἠμέτρους Συρόπολος, ἀναπληρῶν τὸν
Σακελλάν, ἔλαβε τάξιν ἐν τῇ πρώτῃ πεντάδος ἐδώ Ἐκκλησιάρχης. Zischman
Die Synoden und die Episkopal-Aemter, Wien 1867.

4) Ἔρ ζ οπ. Δ', λ'.
μεγάλου καλλιτέχνου, δυναμένου νά παραστηθή τάς εικραστικές φυσιογνωμίας καὶ τις ποικίλες στολάς πάσης ένθάσεως τῶν πανταχόθεν προσελθόντων διὰ τοσοοῦν σοβαροῦ στοχοῦ καὶ κατεχομένων τήν οραν τάυτην ὑπὸ τῆς συναισθήσεως τῆς ἱερᾶς αὐτῶν ἀποστολῆς καὶ τῆς ὑπερτάτης εὐθύνης, ως ἀντιπροσώπων τοῦ χριστιανοῦ πληρώματος βαινόντων εἰς τὸν οἶκον τοῦ κυρίου. Ἑπίσης συγχεκιωμένον ὅτι καὶ τῶν περιστώτων τὸ συνωθομένον πλῆθος, ἐκστατικῶς ἀτενίζων πρὸς τούς χορηγούντας εἰς τὸ τοσοοῦν ποθούμενον ἔργον τῆς ἐνώσεως Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, ὡς ἐδείχναν ἢ ἐν κατανύξει σιωπῇ. Ὁ καθιερωμός ναὸς τοῦ μεγαλοκαρτυρίου Γεωργίου ὑπὸ κατάφωτος καὶ λαμπρῶς νυττρεπτισμένος.

Πρῶτος εἰσῆλθεν ὁ Πάπας μετὰ τῶν Καρδινάλιων καὶ τῆς ἀκολουθίας εἰς 160 κλήρικον, αὐτός μὲν φέρων τιάραν λιθοκόλλητον καὶ τὰ ἱερὰ ἁμαρία, οἱ δὲ Καρδινάλιοι ἀκατέργατοι, κρατοῦντες τὴν μίτραν καὶ λευχείμονες ως καὶ οἱ λοιποὶ ἐπίσκοποι. Πρὸς φθάσων εἰς τὸν ναὸν, ἐν παρατάξει μετὰ τὴν θείαν λειτουργίαν διηθήντων τὰ κυριώτερα τῆς πολεμικῆς μέρη. Ὁ Πάπας ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ ὕψιστου ἑρῴων μετὰ τῶν σὺν αὐτῶ ἐπὶ τὰ δεξιὰ τοῦ ναοῦ.

Κατόπιν εἰσῆλθεν ὁ Αὐτοκράτωρ, φέρων στέφος στρογγύλων, εὔπροσθεν λήγον πρὸς τὸ ὁξύ, δι’ ἑνὸς πολυτιμοῦ μονωθῆς κεκοσμημένος, ἐνδεδυμένος ἀλουργίδα ποδήρη ἐπισευμένην. Μετ’ αὐτοῦ ἤρχετο ὁ ἀδελφὸς, ὁ μέγας στρατοπεδέαρχος Δημήτριος. Ὁ βασιλεὺς ἐκάθισεν ἐπὶ τὰ ἀριστερά, ἐπὶ θρόνου κατωτέρου τοῦ Πάπα, ἐν δεξιῶν δὲ αὐτοῦ ὁ στρατοπεδεάρχης κατώτερον ὡς συμβασικὸς τέσσαρας. Ἐπίσης οἱ ἀρχιερεῖς, μελανοφοροῦντες καὶ φέροντες τὸ μοναχικὸν κάλαμα, ἀλλ’ ἐπὶ τῶν ὅμοιων μανδύαν κυκλώνων μετὰ σειρῶν ἐναλλακτικός ἐρυθρῶν καὶ λευκῶν, τὸν σταυρόν κρεμαμένον ἐπὶ τοῦ στήθους καὶ φυλακτήρια. Τούναντιν οἱ σταυροφόροι ἔφερον ἐπὶ τοῦ πίλου τὸ σχῆμα τοῦ σταυροῦ. Οἱ ἴχνομενοι καὶ οἱ βασιλεῖς Ἀγιορείται ἔφερον τὸν καλουργικὸν πίλον, μετ’ αὐτοῦ δὲ εἰσέρχοντα οἱ κοσμικοὶ ἱερεῖς καὶ οἱ λαίκοι, φέροντες ὀφθαλμῶν τῆς συνήθεις τὰς κυκλικὰς στολὰς. Διεκρίνοντο μεταξὺ τούτων οἱ δύο ἀποκρισίαρχοι τῶν ἁγιών τῆς Μολδαβίας, φέροντες μακρὰν στυφικὰς στολὰς, καὶ πίλον ἐρυθρόν μετὰ στενῆς λωρίδας διεφθερωμένης, σαφοῦς χρώματος. Ἀλλ’ ἔφερον στολήν οἱ ἐξ Θεσσαλίας (Γεωργίας). Ὁ βασιλεὺς πάγωνες τῶν ἐκ τῆς ἀνατολικῆς Ἐσσάκης, καθίστανεν αὐτῶς σεβα-
Μόνος ὁ Πατριάρχης ἄσθενῶν δὲν παρέστη. Μέσον τοῦ ναοῦ, ἐμπροσθεν τῆς ἁγίας τραπέζης, ὑπήρχε θρόνος χρυσοστόλιστος, ἐφ' ὃν ἐπέθηκαν τὸ ιερὸν εὐαγγέλιον καὶ ἐκατέρωθεν αἱ κάραι Πέτρου καὶ Παύλου, πέρις δὲ ἔκασθι λαμπάδες 1. Ὁ Πάπας ἐκήρυξε τὴν ἐναρξία τῆς συνόδου διὰ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ κύριος ὁ Θεός τοῦ Ἰσραήλ, μεθ' ὁ πνευματικὸς ἀνέγυρσε τὴν ἐγγυρφάντη προτροπὴ τοῦ Πατριάρχου, μὴ δυναθῆντος νὰ παρασταθῆ, ἀλλὰ συναινοῦντος.

Τὴν ἐγκύκλιον τῆς ἀνακηρύξεως ἀνέγυρσαν ἀπὸ τὸ ἅμβωνος, λατινοστὶ μὲν ὁ Πορτογαλίας Ἀντώνιος, ἐλληνιστὶ δὲ ὁ Μετυλήνης Δωρόθεος, τὴν μεγάλην τετάρτην τῆς 9 'Απριλίου 1438. 2

Δυσαρέσχεια ἀνέφυσαν, διότι ὁ Εφέσος δὲν ἤνεχετο νὰ προκάθηται αὐτοῦ, ὡς τοποτηρήτης Ἀλεξανδρείας, ὁ πνευματικὸς Γρηγόριος, ἱερομόναχος ὁ ὅπος μὴ δυσαρεστήση αὐτὸν ὁ Γρηγόριος, δὲν ἐκάθησαν εἰς τὸ σκάμνον, ἀλλὰ κάτω. Διὰ νὰ δεῖξῃ μάλιστα, ὅτι δὲν ὕφεψεν περὶ τοῦτον, ὅπου ἐτύγχανεν ἐκάθητο ταπεινοῦμενος. Ἑντεύθεν ἐδοθῇ ἀργυρῇ δισεκάσσων.

Ὁ δὲ Κυζικοῦ μετὰ τῶν ἐσταυρῶν τοῦ Πάσχα ἐξῆλθεν ἄνευ μενδοῦν κατὰ τὴν ἄγοραν καὶ τὰς λεωφόρους παρακολουθοῦμενος ὅπως ἡμὶ καλογήρων, φερόντων τὸν ἀρχιερατικὸν μανδύαν αὐτοῦ, καὶ οὕτως ἀνέβη εἰς τὰ βασίλεια, Ἰησοῦν τὰ τοῦ βασιλέα. Ἀλλ' ὅπως δὲν ἐδέχετο, οὐδὲ ἠθελε νὰ πεισθῇ ὁ Αρχιερεὶς νὰ ἐνδοθῇ τὸν μανδύαν, λέγον, ὅτι γὰρ ν' ἀράθη αὐτὸν εἰς τὸν βασιλεία, διότι οὕτω θέλει πλέον νὰ εἰναι Ἀρχιερείς, ἀφοῦ προέστη ὁ Μονεμβασίας. Μετὰ κύπτον ἐνυπνώτησον νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὰ θεῖα, ἀλλ' ἄνευ τοῦ μανδύου 3

Ὁ μὲν Πάπας εἰργάσθη ἄμεσως πρὸς διάδοσιν τῆς ἐγκυκλίου ἀνακηρύξεως, πρὸς τοῦτο δὲ ἀπεστέλλετε εἰς Γαλλίαν τὸν Κρότης Φαντίνον. Ὁ δὲ Πατριάρχης, προβλέπιτο τὸ τέλος τοῦ Σάρδεων, βαρέως νοσύντων, ἔκτις ναὶ πρὸς ἐνταφίασιν, μετὰ πάλιης δὲ παρακλήσεις ἐδόθη ὁ τοῦ Ἀγίου Ἰωαννοῦ, ὅπου ἐτάφη τὴν 24 'Απριλίου 1438. Οὕτως εὐφέρθη τρόπος πρὸς καθήσασθι τοῦ Κυζικοῦ, διότι ὁ Σάρδεων,

---

2) Συρὸς. Δ', λα.
3) Συρὸς. Δ', λβ'.
καθ' ὃν εἶχεν ἁδείαν, ἀνέθηκε τὰ καθήκοντα τοποτηρητοῦ Ἰεροσολύμων εἰς τὸν Μονεμβασίας.

'Ἐντοσούτω, διεμήνυσεν ὁ Πάπας κατὰ τὰ ἱδιαίτερα συμπεριομένα, ὅπως συνέρχονται τινὲς ἐκατέρωθεν πρὸς ἐξέτασιν τῶν Διαφορῶν. Ἀλλ' ὁ Βασιλεὺς καὶ ὁ Πατριάρχης τὴν πρόσκλησιν ταύτην ἔθεωροντον πάρεγγον. ¹)

Καὶ πάλιν μεθ' ἡμέρας τινὰς διεμήνυσεν ὁ Πάπας, ἀλλ' οἱ βυζάντιοι διὰ λόγου ὑπερχέθησαν, ἔργῳ δ' οὐδὲν ἐπράξαν καὶ μάλιστα ὁ βασιλεὺς ἀπέτρεψε νά δέχονται προσκλήσεις πρὸς ἐστίασιν, ὅλοι οἱ ἄμοι ἀπευθύνθησαν ὁ Καρδινάλιος Ἰουλιανὸς Καυσαρίνης συγγάνε ἐκάλεσε εἰς δειπνὸν, παρεκκινήσε δὲ τὸν Ἑφέσου, νά εὐχαριστήσῃ δ' ἐγκομιστικοῦ ἐγγράφου τὸν Πάπαν, ἐπακούν τῶν κόσμων, οὗ καταβάλλει διὰ τὴν ἐνωσιν. Ὁ Ἑφέσος ἐπὶ τέλους ἐπείσθη, μεταξὺ δὲ τῶν ἄλλων ἔλεγεν ἐν τῷ ἐγκομῳ, ὡς ἐγινεν ἐκείνῳ εἰς τὸν Πάπαν, εἰς ὅν ἦλει οἱ λατινοὶ ὡς διάδοχον τοῦ Ἀγίου Πέτρου ὑποτάσσονται, νὰ φέρῃ εἰς πέρας τὴν ἐνωσιν, ἐκβάλλειν ἐκ του συμβόλου την προσθήκην, παύον δὲ καὶ τὴν τῶν ἄλλων νεαρὰν θυσίαν.

Ὁ Ἰουλιανὸς ἀνεκόλουθε τὸ ἐγγράφον εἰς τὸν βασιλέα, ὥστε ὁργίσθη σφόδρα καὶ ἠθέλε νὰ συγκαλέσῃ καὶ σύνοδον κατὰ τοῦ Ἑφέσου, ἀνευ ἐξουσίας ἐκφράζοντοι γνώμες, ἀλλ' ἀπετράπη ὑπὸ τοῦ Νικαιας, παρατηρήσαντος, ὅτι δὴ ἡ σύνοδος θέλει ἐπιδοκιμάσει τὴν γνώμην τοῦ Ἑφέσου ²).

Πάλιν διεμήνυσεν ὁ Πάπας, ὥσπερ γίνη συζήτησιν, ἀλλ' ἦκουε μετατάξεις ἐπαγγελίας. Ὅτε ἦλθεν ὁ καιρός τοῦ συντεταρσίων, ἐς τοὺς ζητοῦντας ἀπήντησαν, ὅτι δὲν ἦν δίκαιον νὰ δοθῇ εἰς τοὺς ἀρχής καθημένους. Τούτῳ ἰδον ὁ βασιλεὺς ἀναγκάσθη νὰ ἐνδιώσῃ, ἀπεφασίσθη δὲ νὰ συνερχομαι τρίς τῆς ἐδομαδός ἐν τῷ ναῷ τῆς μονῆς τοῦ Ἀγίου Ἀνδρέου, δέκα ἐκατέρῳν.

Ἐξελέγχθησαν πρὸς τούτῳ ὁ Ἑφέσου, ὁ Μονεμβασίας, ὁ Νικαιας, ὁ Δακεδαυμονίας, ὁ Ἀγχαλιος, ὁ μέγας Χαρτοφύλαξ, ὁ μέγας Ἐκκλησιαρχης, ὁ Ἡγούμενος Παντοκράτορος καὶ Καλέως, ἐκ τῶν Ἀγιορειτῶν ὁ Ἱερομόναχος Μωτής, καὶ ἐκ τῶν ἀρχιστῶν ὁ Μανουήλ Ἰάγαρις,

¹) Συρότ. Ε', α'.
²) Συρότ. Ε', β'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

άλλα· εκ των τούτων ἔδοθε ο λόγος εἰς μόνον τὸν Ἐφέσου καὶ τὸν Νικαίας, μετά τῆς παραγγελίας νά μη εἰπωσι τι περὶ τῶν εἰς τὸ δόγμα συντει- νόντων καὶ νά διδωσι̣ν ἐκάστοτε λόγον εἰς τὸν βασιλέα περὶ τῶν ἐν τῇ διαλέξει λεγομένων 1).

Ἐκ τῶν Λατίνων ἦσαν δύο Καρδινάλιοι, ο Ουλιανός Καυσάρινθη καὶ ο Φιρμάνος, ο Ρώδου ‘Ανδρέας, ο ‘Ισκάνης δι Τυρκουμάδας (Turrecremata) ἐκ τοῦ γραφείου τοῦ Πάπα καὶ έτεροι εἶ. Εἰς τού- τοις προσετέθησαν εἰς Γραμματείας καὶ εἰς ἔρμηνευς, ο Νικάλαος Σε- κουλίνος εἰς Εὐθοίας.

Μετὰ τὴν συνήθη προσευχήν ἦρξατο η διάλεξις, προσμεταφέρατος τοῦ Ἰουλιανοῦ, ὅστις πρότον ἔβηξε τὸν σκοτὸν τῆς ἐνώσεως, ἐξήτησε δὲ νά εἴπωσιν, τί ἐσκέφθησαν περὶ αὐτῆς.

Ἀπεκρίθη ο Ἐφέσου, ὅτι ἐνταῦθα συνήλθον μόνον περὶ μερικῶν ᾿ϊτη- τημάτων, διότι περὶ τῆς δόξης ἐξετασθήσαται, ὅταν παρέλθῃ ἡ τετρά- μυχος διορία, ἡν δὲ ἐπινοήθη μέσον πρὸς ἄροι τῆς διαστάσεως, αἱ διαλέξεις, ὅταν ἄρξωνται, θέλουσι διεξεί τοῦτο.

Ἀπελογήθη ο Ουλιανός, ὅτι συντελεί ἀπὸ τούτῳ νά ἐνασχοληθῶσαν περὶ τῆς δόξης.

Μετὰ ἰδιατέρων συνένοιησαν ἀπερασίωθη ν’ ἀπαντήσῃ ὁ Νικαίας Βυζαντίων 2).

Οὗτος ἐπήνευσε τοῦ Ἰουλιανοῦ, ἀνεκεραλαίωσε τὰ ἐφεξῆς ὑπὸ τοῦ Ἐφέσου, συμπληρῶν καὶ ἀνορθῶν αὐτὰ καὶ προσθέτων ὅτι «Μεσο- » ττα δὲ ἄλλον ἡμεῖς σῶκ ἐχομεν ἐμὴ τὴν ἀληθείαν ». Συνάμα ἀπήνησε καὶ εἰς τοὺς λόγους τοῦ Ἰουλιανοῦ.

Ἐξελλον καὶ οἱ Λατινοὶ καὶ ἐθεολεύσαν καὶ μετὰ τὴν ἐπάνοδον ὁ Ἰουλιανὸς ἐλάθε τὸν λόγον, ἀποδεχόμενος τὰ καλὰς λεγόμενα ὑπὸ τοῦ Νικάιας καὶ ἐπανῶν αὐτῶν, ἐπερυθαίρετο δὲ ἐν ἐπομένῃ συνεδριά- σει νά ἐξηγηθῇ πλατύτερον.

Ἀναγγέλθησαν τούτα εἰς τὸν βασιλέα, ὅστις ἐνέκρινε τὰ λεγόμενα προστάτων νά μὴ γίνεται λόγος περὶ δόξης.

Εἰς δὲ τὸν Ἐφέσου τινὲς παρετήρησαν, ὅτι ο παρὼν ἄγων εἶναι ἐνδο- ξος, καὶ τῷ Θεῷ ἀρεστός; ὅρειλε δὲ νά σπουδάσῃ περὶ ἀπολογίας

1) Συρόπ. Ε', γ'.
2) Συρόπ. Ε', ε'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Η ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ

57

ἐπιστημονικὸς καὶ γενναίος, ἀναλόγως εἰς τὴν περίστασιν. Ἐδικαιο-
λογεῖτο, ὅτι πρὸ καρφοῦ ὤν ἀσχολεῖται πλέον εἰς τοιοῦτος λόγους 1).
'Εκ δευτέρου συνήλθον εἰς διάλεξιν καὶ ὁ Ἰουλιανὸς Καισαρίνης ὡς θέμα ἔλαβεν, ὅτι πρέπει νὰ ὁμιλήσωσι περὶ τῆς ὀδηγῆς, ἀπήντησε
δὲ εἰς αὐτὸν ὁ Ἐφέσου, μὴ εἰσερχόμενος εἰς δογματικὰ ζητήματα,
καθὰ συνεργώνθη, μεγαρικοὶ παρέλθη ἡ τετράχρηνος διαρία.

Δὲν ἐπείθετο ὁ Ἰουλιανὸς, ἀπαίτων συζήτησιν, ἐὰν ὁ Ἐφέσου ἐπι-
μόνως ἀπεπαινεῖτο. 'Ο βασιλεὺς πάλιν ἐπεδοκιμάσε 2).

Συνήλθον εἰς τρίτην συνεδρίαν, καθ' ὃν ὁ Ἰουλιανὸς Καισαρίνης ἐπιτιθεῖτο παρέστησιν, ὅτι ὡς συμβαίνει πολλακις, ἡ διαφορὰ νομί-
ζεται μείζων, ὡς οὖν πράγματι ὑπάρχει, ἐνόσω δὲν ἐξετάζεται, διὰ
τοῦτο προσκαλεῖ εἰς ἔζητασιν, ὅπως ἐκκατέρωθεν πεισθῆναι, ὅτι δὲν εἶναι
σπουδαῖα, οὐδὲ ἀνυπέρβλητος. Εἰς τέσσαρα αὐτῇ συγκεραμαίονται,
εἰς τὸ τῆς ἐκπορεύσεως, εἰς τὸ περὶ ἀξίμοι, εἰς τὸ περὶ καθαρτικοῦ
πυρῶς, καὶ εἰς τὸ περὶ ἄρρητης τοῦ Πάπα. Αἱ λοιπαὶ εἶναι ἄσημαντο.
Μεταξὺ τούτων δύνανται νὰ ἐκλέξωσιν ὅλαν προτιμώσι πρὸς συζήτησιν.

Ἐπήνευσεν οἱ Ἐφέσος τὴν πρόθεσιν, ἔθεωρησεν ὅμως τὴν πρώτην
diaforάν ὡς μὴ ἐξεταστέαν ἐπὶ τοῦ παρόντος, περὶ δὲ τῶν λοιπῶν
ἐζήτησε νὰ συμβούλευσῃ μετὰ τῶν ἀκλων, ὅπως δεχθῶσιν ἐπὶ μᾶς
αὐτῶν τὴν συζήτησιν.

Ἀνυγηγήθησαν εἰς τὸν βασιλέα, ὡς μὴ δροντίζοντος τοῦ Πατριάρχου
περὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, ὁ δὲ βασιλεὺς ἐπέτρεψε τὴν
συζήτησιν περὶ τῶν ὅσιον τελευταίων διαφορῶν κατ' ἐλευθέραν ἐκλογήν 3).

Ἐν τῇ τετάρτῃ συνεδρίᾳ ἀνήγγειλε τοῦτο ὁ Ἐφέσου, οἳ δὲ Δε-
τίνοι συσκέφθησις διὰ τοῦ Ἰουλιανοῦ ἐδήλωσαν, ὅτι προτιμᾶν χρὴ γίνη
πρῶτον λόγων περὶ τοῦ καθαρτικοῦ πυρῶς καὶ οὕτω διελύθησαν, ὅπως
προσεχοῦν συζήτησιν.

Ἐν ῥῷ μεταξὺ ἀπηγεῖτο τὸ σητρέσιον, ἐλλὰ δὲν ἐδόθη, πρὸς συμ-
φωνήσεις περὶ συζήτησις, τότε δὲ ἑλάθην φλορία 689 4).

Δεινοὶ εἰδήσεις ἦλθον ἐκ Κωνσταντινουπόλεως καὶ πανταχόθεν, ὃτι

1) Συρ. π. Ε', σ'.
2) Συρ. π. Ε', ζ'.
3) Συρ. π. Ε', ν'.
4) Συρ. π. Ε', θ'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΟΓΟΙ

ο Αμουράτ παρασκευάζει επίθεσιν μετά στρατού 150 χιλιάδων. Οι βασιλείς είπε πολλά περί τούτου εις τούς Καρθαναλίως και διεμάχησαν δι' αυτών εις τον Πάπαν, άναμμηνησκόν τιν ύπόσχεσιν βοηθείας, ἐνόσον διαμένονσιν ἐν Ἰταλίᾳ. Ἑπειδή δὲ οὐδὲν ἐγίνετο, ἐστειλε τὸν Δάσκαλον Φιλακναρσάν, τὸν διεσπαρέντα καὶ τὸν μέγαν χαρτοφύλακα, ὡς ζητήσῃ τούδα σύντηχον δώο κάτεργα, διότι ήμέραν παρ' ἡμέραν προσήρχοντο εἰς τὸν Πάπαν ἐπαναλαμβάνοντες τὴν δέσιν. Μὴν παρήλθην ἄπρακτος, ἐκ δὲ τῶν φαλίκως συνουσιώντων εἰπε πρὸς τούς κατεύρυντας ὁ Γενίκος (generalis) τῶν χαμαλοδούλων Ἀμβρόσιος Τραθεοσάρης καὶ Ζηλωτὴς τῆς ἐνώπεως 4, ὅτι δὲν πρέπει νὰ λυπῶνται, ἀλλὰ νὰ στουδάσωσι πρῶτον νὰ γίνῃ ἡ ἔνωσις καὶ τότε ἀποστέλλονται κάτεργα πολλά. Ἀλλὰ τὸ θέλει ὁφελήσησι, παρετήρουν, ἐὰν ἑντο- σοῦτοι ἐκπροφήθην τὸ ἔχθρον τὴν τόλμην καὶ αἵματοκτίση τοὺς ἡμετέ- ρους. Τότε, ἔλεγεν ὁ Ἀμβρόσιος, τοὺς ἀπελευθεροῦμεν.

'Απεφάσισθη λοιπὸν νὰ γίνῃ ἐρανος 5.

Προέτρεψε καὶ οἱ βασιλείς, ἀλλὰ ἀπεδείχθη, ὅτι δὲν ἀρκοῦσα τὰ προσφερόμενα εὔτελη ποτα οὕδε δι' ἐν κάτεργον, διὸ καὶ οἱ βασιλείς παρεγέντο εἰς τὸν Πάπαν 6.

Μόλις μετὰ ἐνὸς μηνός δεήσεις κατένευσαν ο Πάπας γ' ἀποστείχη δῶο κάτεργα, ἀπεστάθη δὲ εἰς τὴν Ἑνετίαν, ὅπου μετέβησαν ὁ διεσπαρέντα καὶ οἱ Ιάγαρις.

Ὁ Δοῦς ἤρνηθη τὰν δάνειον εἰς τοῦ Πάπα τὸν ἀπεσταλμένον, ὡς ταῖς ἔγνες ἁραντος καὶ εἰς μάθην ἐξητήθη. Αὐτοῖς παρήλθησαν τεσσαράκοντα ἡμέραι, ἐπανήλθον ὁ διεσπαρέντα καὶ οἱ Ιάγαρις ἀπεράκοι.

Ἡ μὲν Κωνσταντινούπολις διεσωθή, ἀλλὰ ο Νικόλαος Πιτζίνος, στρατηγὸς (condottiere) τοῦ ἐγχύρικος διακεμένου Δουκός τῶν Με- διολάνων, κατέλαβε δι' ἐπιθρομοῦν δῶο πόλεις τοῦ Πάπα, τὴν Βοιωνίαν καὶ τὴν Φρούλην, ἀπεσταλμένος καὶ τὴν Φερραρίαν. Ὁ Βασιλεύς καὶ οἱ 'Αρχιερεῖς, φοβηθήντες, ἐστειλαν εἰς Ἑνετίαν ὧν ἐγὼν πολύτιμον 7.

'Επεμεληθησαν πάλιν αἱ συνεδρίασεις καὶ ἐπὶ τῇ ἑρωτήσει τοῦ

4) Βλ. Méhns, Ambrosii epistolae.
5) Συρ. π. Ε', 1.
6) Συρ. ἀτ. Ε', 1α'.
7) Συρ. π. Ε', 16'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Εφέσου, πώς πρέπει να διαλέγονται, ἀγωνιστικῶτερον καὶ ἐνστατικῶς, ἡ σιωπημακική, ὁ βασιλεὺς παρήγγειλεν ἀγωνιστικῶς. ἔπειτα δὲ ὁ Νικιάς δὲν ὃτι μεμελέτημένος περὶ τοῦ καθαρτικοῦ πυρὸς, ἀνέλαβε τὸ ἔργον ὁ Μάρκος Εφέσου.

Ἀνέπτυξε πρῶτος ὁ Ἰουλιανός, πώς ἔννοεῖ τὰ περὶ τοῦτού ἡ ρωμαϊκὴ Ἐκκλησία, ἔνωθεν παραλαβῶν μὲν τὴν παράδοσιν ἀπὸ τοῦ Ἅγ. Πέτρου, ἀφίνων κατόπιν εἰς τὸν διδάκτορα Ἰωάννην δὲ Τορκουμαϊάν, Ἰσπανόν δεινότερον περὶ τὰ θεολογικά, νὰ συμπληρώσῃ τὰ ἐλλήκ, ὅπερ καὶ ἐπραξέν, ἀροῦ προθυμομένως ὁ Εφέσου εἶπε τινὰ ἐν πνεύματι συνδιαλακτικῷ καὶ ὁμολογοῖ, ὅτι ἀλήθεια εὐρίσκει διαφορὰν ἐν τῷ κεφαλαίῳ τούτῳ 1).

Κατ’ ἡλικίαν ἔμεραν ἀπόπνευσεν ὁ Εφέσου.

Ἐκρήξθη πρόσφορον νὰ ἐκθέσωσι τοὺς λόγους ἐγγράφους, ὁ δὲ βασιλεὺς ἀνέθεσε τὸ ἔργον τούτο εἰς τὸν Εφέσου, ὅπως ἐδέχθη ὑπὸ τὸν ὄρον νὰ μὴ γίνῃ χρῆσις ἡλικίας ἐκθέσεως, ἐπὶ ματαιώ τῶν κόσμων αὐτοῦ. Ἄλλ’ ἐπαφανίσθη νὰ συντρέξωσι τὸν Ἐφέσου ὁ Νικιάς, ὁ μέγας Ἐκκλησιαρχῆς, καὶ ὁ πνευματικὸς Γρηγόριος, οὐτίνες συνειργά- 

2) Ο βασιλεὺς εὐθὺν, ὅτι τὸ προοίμιον καὶ αἱ καταστάσεις τοῦ Νικιάς ὠνὴν προτιμότερα, τὰ δὲ ἐπιγερμαίνει καὶ αἱ κατακεκυμέναι καὶ αἱ παραστάσεις τοῦ Ἐφέσου κρείττονα, ἀν παραλειφθῶσι τινά, ὡς εὐχερῶς ἀντικρουόμενα, διότι εἰς αὐτά κυρίως θέλουσι καταγίνει οἱ ἐναντίοι, ὅπως σαγηνεύσωσι τοὺς ἀδακεῖς, ἐν τῇ ἐπιτυχίᾳ τοῦτος κρινόνται καὶ περὶ τῶν λοιπῶν, παρῆγγειλεν ἐπομένως τὸν σοφὸν Γε- 
Μιστόν, τὸν καὶ Πλάθωνα, καὶ τὸν Ἀμπρούτζον, εἰς αὐτῶν νὰ συνθέ- 

2) Ο πνευματικὸς Γρηγόριος, μνησικακῶν πάντως, ἀλλ’ ὑποκρύφως, κατὰ τὸν Ἐφέσου, περιφρονήσαντοι αὐτῶν, ὡς μὴ ἔχουν νὰ καθίσῃ ἐν ἔσο ἐθέξθη αὐτοῖς ὑποτηρηθῆν τὸ Ἀλεξανδρείας, ὑπεδαύλιζε τὰν τὸ προτυγγάλον καὶ κατέκρινε πολύ τοὺς λόγους τοῦ Ἐφέσου, ἔκ- 

ραξῶν μάλιστα καὶ ὑπνοίας, διότι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Νυμφύλαξ, ἀμα ὕφεξθείς, ἐπεσκέφθη ἰδιαίτερως τὸν Πάπαν.
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

'Απειρηταν οι λατίνοι, ἀνταπάντητον ο Ἐφέσου, ἀλλ' ἠρείτο νά ὁμολογήσω, τί φρονεῖ ἡ ἀνατολικὴ Ἑκκλησία περὶ τῶν ἐντεύθεν ἐκ- δημοσίων, ὡς ὑπήτει καὶ ὁ βασιλεύς.

Ὁ Νικαιάς ἔχονεν ἄτοπον τὴν σιωπὴν ἀπέναντι τῆς ἐπιμονᾶς αἰ- τήσεως τῶν λατίνων, ἐπιτιμᾶντων, ὅτι δὲν εἶναι ἀρμόζουσα ἡ ἕρρη- σις, ἀδὲν ἔζησε τὸ ἄδην φρόνημα, ἀλλ' ἀμα ἐπιτών, δὲν παρέμεινεν ἐν τῇ θέσει αὐτοῦ, ἐγκαταλείφας μόνον τὸν Ἐφέσου, ἐνώ ὁ Ἰστα- νὼς Ιωάννης Τορχουμᾶδας ἀνέλαβε τὴν συζήτησιν καὶ νέα προ- τευον, μεταξὺ ἄλλων ἑρωτήσεως, τῶς πέταντοι οἱ Ἀγγελοὶ, καὶ ἐκ- τινος ὀλες μέλλων ν' ἀναρθῇ τὸ πῦρ κατὰ τῶν ἀμαρτωλῶν ἐν τῇ ἰδείᾳ παρουσίᾳ. Ἀγανακτῶν ὁ Ἰάγαρος εἶπεν, ὅτι θέλου λάθει τούτο, ὅταν ἐκεῖσε παραγίνεται, ἐπετυμηθή δὲ ὑπὸ τοῦ Ῥώδου Ἀν- δρέου, ὅτι δὲν εἶναι ἐπιρρητῆς ἡ ἀπόκρισις 1.

Οἱ βυζάντιοι, ἀνασχημάτισαν διὰ τὴν ἀναφανείαν διάστασιν με- ταξὺ τοῦ Νικαιάς καὶ τοῦ Ἐφέσου, μὴ προχωρητὶ καὶ περαιτέρω, προσφέροντας τὸν Πατριάρχην.

Ὅταν κατείρησαν, ὅτι ἔγινε λόγος περὶ διαστάσεως, προτιμῶν τὴν περὶ τούτων σιωπὴν, διὸ καὶ οὐδὲν ἐλάλησε πρὸς τοὺς διαερευμένους, ἀλλ' ἐπὶ τέλους, ἄδεια τοῦ βασιλέως, ἔζησεν ὁ Ἐφέσου ἐγγράφως περὶ τοῦ ζητήματος πρὸς τοὺς Λατίνους 2.

Τότε μόνον ἔδοθε τὸ πολλάκις ἦλθην τρίτον μνεῖν οἶκο φλω- ρίου 689.

"Ἐγενεῖ μνεῖκα περὶ ἄλλων ζητημάτων, ἀλλ' ἀπέφυγον ν' ἀπαντή- σωσιν οἱ βυζάντιοι καὶ ἄκτοτε ἐπανειλατόν αἱ συνεδριάσεις 3.

Ὁ βασιλεὺς ἦλπησε παρὰ τοῦ Μαρκιανοῦ, νὰ μὴ ἐκδοθῇ διαβα- τηρίων, οὐδὲ νὰ ἐπιτραπῇ ἀποδημία εἰς τινὰ τῶν μετ' αὐτοῦ ἐλθόν- των, ἀνεν τῆς γραπτῆς αὐτοῦ ἅδειας, ἵνα διὰ τοῦ Ἰαγάρους ἐμέλλῃ νὰ δίδῃ.

'Αλλὰ μετὰ τρεῖς μῆνας, καὶ ὡς ἐκ τῶν παντοτόνων στερηθεὶσιν

1) Μήπως ἐνταβὰ ὁ Συρόπουλος (Ε', ἰε') ἐπαναλαμβάνει εὐφυσολογῶν τινὰ ἐξουσιων, διαβρυχηθείσα καὶ πιστευθεῖσα, ἓπειρον εἰς τοὺς βυ- ζαντίους;
2) Συρόπ. Ε', ἰε'.
3) Συρόπ. Ε', ἰε'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
πολλοί ἐστενοχωροῦντο καὶ ἐξήτουν τρόπον νὰ φύγωσιν, τρεῖς δὲ τῶν κληρικῶν κατορθώσαν νὰ φθάσωσι μέχρις Ἐνετίας, ὅτε κατ’ αὕτην τοῦ Πατριάρχου ἡμαχιάσθησαν νὰ ἐπανέλθωσιν. Οἱ νοσταλγοῦντες πολλὰ εἶπον εἰς τὸν Πατριάρχην καὶ ὑπείλησαν ν’ ἀναχωρήσουσιν, ἀδιαφοροῦντες, τι θέλει πράξει. Τινὲς ἐφογοῦν τούτον, ὃ δὲ Πατριάρχης ἔγραψεν εἰς τὸν Σακελλάριον[1] ἐν Κωνσταντινούπολει, νὰ ἔχῃ αὐτούς ἄργους τῆς ἱερωσύνης, ἐὰν δὲ καταφρονήσουσι τῆς ἁγίας, νὰ διαρώση κατὰ γῆς ἐν τῇ τοῦ μιλίου λευσόρου[2].

Ὁ βασιλεὺς ἐξητεῖ παρὰ τοῦ Πάπα ἱπποκίον μετὰ πολλὰς δὲ ἀπαιτήσεις ἐπὶ τρεῖς μῆνας ἐπαναλαμβάνομενες ἔλαβεν ἑνδεκά ἄχρηστος, διὸ ἠγόρασαν ἱππόν παρὰ τοῦ Γουδέλης, τοῦ συνοδεύσαντος τὸν Ἰσαάκον εἰς 'Ρωσίαν, ἐπανακάμψαντος ἐκείθεν. Τοὺς λοιποὺς ἱπποὺς αὐτοῦ ἠγόρασαν ὁ ἅδελφος τοῦ βασιλέως, Δησπότης Δημήτριος[3].

Ὁ 'Ρωσίας, περὶ οὗ ἐνταύθα ὁ λόγος, εἶναι αὐτός οὗτος ὁ ἠγούμενος τοῦ Ἀγίου Δημητρίου Ἰσαάκος, ἐκ σλαβικῆς καταγωγῆς, ὥσπερ ἔφρασεν ἡ γνώσις αὐτοῦ τῆς σλαβικῆς διαλέκτου[4], ὁ σταλεῖς εἰς Βασιλείαν ἐν ἑτεὶ 1344 μετὰ τοῦ στρατοπεδάρχου Δημητρίου καὶ τοῦ δυσπάτου Ἰωάννου καὶ ὁμιλήσας ἐκεῖ κατὰ τὰ ἄρεσκοντα. Τοῦτο δὲν ἐκώλυσεν, ὥστε νὰ ὅνομασθῇ,ὡς εἰρήτη, τοποτηρήτης τοῦ Ἀλεξάνδρειας καὶ ν’ ἀνάθειμα τοῦ Πατριάρχου Ἰωσήφ διάδοχος τοῦ Μητροπολίτου Φωτίου ἐν 'Ρωσία, τελευτήσαντος ἐν ἑτεὶ 1341, παρὰ τὴν ἄρεσκειν τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ Ἡγεμόνος Βασιλείου Βασιλείου[5]. Ἀλλ’ ὁ Πατριάρχης δὲν ἐκφυσε τὴν ἱελογην τοῦ Ἁρχιεπισκόπου Ἰωάν, καίτοι ἐπικυρώσας τὴν τοῦ Μητροπολίτου Λυθουμάκιας Γερασίμου, ἀπέστειλεν υπὸ τοῦ Σεβασμιάλλου[6].

1) Μάλλον πιθανῶς ὅτι ἐγραφεν εἰς τὸν Σακελλάριον, εἰς οὐ τὰ κατάθηκαν ἀνήκειν ἡ ἐκκλησία τοινής, ἔννοιός γὰρ Σακελλάριος μνημονεύεται ἐν Φεραρίᾳ. Συροδ. Ζ', τ'. — Frommann, Krit. Beiträge σ. 67.
2) Συροδ. Τ', α'...
3) Συροδ. Τ', 6'
4) Τοιούτου θεωροῦσι αὐτὸν οἱ μέγιτοι Μακαρί, IV, 406.—Philaret, III, 68, οὔτε ἀντίκειται τὸ τοῦ Δοῦλας, σ. 252 ἔρωμαν τὸ γένος, διότι δὲν εἶναι ἐμφανῶς καταγωγῆς.
4) Μακαρί καὶ Philaret, αὐτοῦ.
«Αμα χειροτονηθεὶς ο Ἰσιδωρός ἐν άτει 1437, ἀπεστάλη μετά τοῦ Γεωβήλης, ἀποσταλμένου τοῦ Αὐτοκράτορος, εἰς Ἡρωπίαν, ὅπως ἐνεργήσῃ τὸν εἰς τὴν σύνοδον ἀποστολὴν καὶ ἐπέτυχεν ὑπὸ δροσιῶν, οὑς ἔθεσεν ἡ Ηγεμόνι, νὰ μὴ παρεκκλίνῃ τοὺς ὁμομυνομένους συνόδους 1.

Τὴν 8 Σεπτεμβρίου 1837 ἐγκατέλειψε τὴν Μόσχην, διαμείνας δὲ δέκα ἡμέρας ἐν Τουέρ, ἐπειδή τὸν Ἡγεμόνα Βορίς ν’ ἀποσταλῇ καὶ αὐτὸς ὡς τοποτρητὴν τοῦ Θωρακίου. Ἐν τῇ ἀκόλουθῃ αὐτοῦ, ὅτε ἐφάπαξ ἐς Δορσάτ, ἤρθημεν διακοσία πρόσωπα 2, ἀλλ’ ἕνα μόνον ἐπίσκοπον 3, τὸν Ἀβραάμ ἐκ Σουρδάλης, οὐ ὑποτακτικὸς ἦτον ὁ Ἑρομόναχος Σμυρνίων, ὅστις ἐγράφη περὶ τῆς σύνοδου καὶ πολλὰ ὑπὸ τοῦ Ἰσιδωροῦ ὑπέστη καταδιώξεις 4. Μόλις κατ’ Ἀγίοσιτον τοῦ 1438 ἐφάπαξ ἐς Φερμαρίς. Ὡς ἀνωτέρω ἐμνημονεύσαμεν, ὁ Ἰσιδωρός κατέστη τοποτρητὴς τοῦ Ἀντισχίας συνάμα μετὰ τοῦ Μάρκου Ἐφέσου 5.

ὁ βασιλεὺς ἐξελέξατο διαμονὴν ἐν μονῇ ἀπεχώρησεν ὅσει ἐξ μιᾶς τῆς Φερμαρίας μετ’ ἀλλίων ἁρχόντων, καὶ στρατιωτῶν καὶ μαρινάρων, τοὺς πλείους καταλαμάν ἐν Φερμαρίς, καὶ συνεχώς ἠγολέτο ἐπὶ θήραν, μηδένως φροντίζων περὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν.

ὁ δὲ Πάπας προσεκάλεσεν τὸν Πατριάρχην νὰ διημερεύσῃ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐπειδὴ πρὸς τὸν Ἱππούς, ἔμειναν δὲ μόνοι οἱ δύο μετὰ τοῦ διερμηνευόντος, τοῦ Κορώνου Χριστοφόρου Γαρατών, μέχρι τοῦ ἁριστου, ἔφαγον δὲ γευστά ὁ Πάπας μετὰ πολλῶν προφυλάξεων ἁπε- λητηρίασε, γευστά ὁ Πατριάρχης, καὶ γευστά οἱ λοιποὶ, ὡς εἰ τῶν προφυλάξεων δὲ οἱ ὕμετροι ἀπέσχον ὑποπτευόμενοι.

Μετὰ τὸ ἁριστον πάλιν ὁ Πάπας καὶ ὁ Πατριάρχης συνομιλῆσαν

1) Συρόπ. Γ', β'.—Vollständige Sammlung russ. Chroniken (1853) VI. σ. 165.
3) Συρόπ. Γ', 13'. ὁ Αὐτοκράτορ ἄνεμεν πλαίσιαν. Συρόπ. Γ', θ'.
5) Συρόπ. Δ', κθ'.

Дημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
μόνοι καὶ μέχρι δέξιας, ἀφό̂ο παρετῆσθαι εἰς ὅλους γλυκύσματα
(κοψάτως ἀσματικά), ἐπὶ δὲν δὴν ἤφαντο.

Ὁ Μαρκιών παρεδήλωσε διὰ τίνος εἰς τὸν βασιλέα, παρακαλών νὰ
εἶναι μετριώτερος εἰς τὸ κυνηγεῖον, διότι πολλὴ ἐγίνετο θρησκεία, μᾶ-
λιστα εἰς τοὺς ὁρτύγας καὶ τοὺς φασιστέως, ἔζωθεν χομοσθέντας, ὅπως
πολλαπλασιασθῶσιν. Ἀλλ' ὁ βασιλεὺς οὐδόλως ἔπαινεν 4.

Οἱ λοιποὶ ἐν ἀργῇ ἐπιέζοντο τῇ ἐνδείξῃ τοῦ σιτηρεῖον, ἐνῷ ἔμπασε
τὸ πετράμηνον, μεθ' ὅ προσμορίσθη ἡ σύνοδος. Προσήλθον πολλάκις
εἰς τὸν Πατριάρχην, ὡστε ἐπείσθη νὰ μηνύσῃ εἰς τὸν βασιλέα, ἀλλ' ὁ
οὕτος ἀπήντησεν, ὅτι δὲν ἔμπασαν εἰς τοὺς τὴν σύνοδον κληθέντες.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἐνέσκυψε λοιμώδης νόσος, προσάκλυσαν τοὺς βου-
δώνας θανατηφόροις. Ἐκ τῶν ἐνδεκα Καρδιναλίων ἔφυγαν οἱ εὖ καὶ
ἐκ τῶν 150 ἐπισκόπων οἱ 100. Ἐκ τῶν βυζαντίων οὐδεὶς ἔφυγε καὶ
οὐδεὶς ἀπήθανεν, ἐνώ ἐκ τῶν ἐκ Ῥωσίας ἔλθοντων πλείστοι ἀναπτά-
σθησαν 2.

Οἱ Λατῖνοι διερήμισαν περὶ 54 αἰρέσεων τῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλη-
σίας, εἴδησείσωσαν δὲ περὶ τούτου διατριβήν. Συνηθιζόμενοι διαισ-
τοῦντες οἱ πλείστοι, ἀλλ' οἱ δισύμπαται κατέστειλαν τὴν ἀγανάκτησιν,
λέγοντες ὅτι οὐδεὶς σπουδαῖος ἔγραψε ταῦτα, ἔγραψαν οὖν μωρῶν ἀν-
θρώπων.

Πάλιν διερήμισαν πρὸς τὸν βασιλέα, ὅτι παρῆλθε πλέον τοῦ μηνὸς,
ἀπήντησε δὲ ὅτι γινόμενε κάλλιον αὐτῶν τὸν καιρόν, οὐδὲ ἀρμόζει
νὰ ὁμιλῶσιν περὶ κακοπαθείας, καλόγητοι ὄντες.

Ὁ Κρήτης Φαντίνος ἐπανηλθὸν ἐκ τῆς Γαλλίας μόνος, οὐδέποτε δὲ
ἔρισεν ὁ πολλάκις ἀναγγελθεὶς ἀπεσταλμένος τοῦ γαλάτου βασιλέως.

Οἱ 'Ηγεμόνες ἢσαν μέλλον εὔνοι πρὸς τὸν Πάπαν, ἀλλ' ὁμοὶ ἁπε-
φευγον νὰ λάθοσα μέρος ὑπὲρ αὐτῶν καὶ κατὰ τῆς ἐν Βασιλείᾳ συνόδου.
Ἰδίως ὁ Βασιλεὺς τῆς Γαλλίας Κάρολος Ζ' ἔχρινε κατάλθησιν τὴν
ἀφάνα νὰ συγκαλέσῃ σύνοδον τοπικὴν ἐν 'Αβαρίο (Bourges), ὅτι οὐ-
κατέστρωσε τὴν διατάξει (pragmatique), ὅτι οὐδεὶς εἶναι δεκτός εἰς
ἐκκλησιαστικὴ ἀξιώματα, ἐὰν δὲν εἶναι ἐκ τοῦ βασιλείου 3.

1) Συρὸπ. τ', β'.
2) Συρὸπ. τ', γ'.
3) R an k e, franz. Gesch. im 17 und 18 Jahrh. I. σ. 63.
Πάλιν ἐμήνυσαν πρὸς τὸν Διοκλέατορα, ὅστις ἐδωκε τὴν αὐτὴν ἀπάντησιν, προστίθεις ὅτι καὶ οἱ ἐκ τοῦ ἔτερον μέρους ἐπίσης στενοχωροῦνται καὶ πιέζονται στερούμεναι 1.

Ἐπὶ τέλους ὦ Πάπα, διεμήνυσεν εἰς τὸν βασιλέα περὶ τῆς συνάδου καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν εἰς Φερραρίαν. Ἀμα ἔλθων συνεβουλεύθη μετὰ τοῦ Πατριάρχου καὶ ὁμοὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸν Πάπαν τὸν Ἑρέσον, τὸν Ρωσίαν, τὸν μέγαν Χαρτοφύλακα καὶ τὸν μέγαν Ἐκκλησιάρχην, ὅπως εἴποσιν, ὅτι ἡ παρούσα σύνοδος καὶ ὁ ὑδάτων ὑστερεῖ τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων, ὥστε μάλιστα πληρεστέρα, κατὰ τοῦτο ὁμοί διαφέρει, ὅτι οἱ εἰς αὐτὴν συνερχόμενοι εἶναι καὶ χρητικοὶ καὶ διαφέρομενοι, ἐπειδὴ δὲ οἱ μὲν δυτικοὶ, ὡς ἐν τῇ ἱδίᾳ χώρᾳ εἶναι πλείονες, οἱ δὲ ἀνατολικοὶ ἑυαριθμότεροι, μὲν προηγομένως νὰ διευκρινισθῇ, τὸ ἐκάτερον μέρος φρονεῖ.

Ὁ Πάπας ἐδέχθη τὴν προσθήκην ἐπὶ θρόνου ἐπηρημένου καθήμενος, ὑποκαθημένου τῶν Καρδιναλίων καὶ Ἐπισκόπων. Ἀρκεῖ ἦκουσα τοὺς προευθυνόντας ἰσταμένους, προσκάλεσαν αὐτούς νὰ μεταβῶσι εἰς ἴδια ἵπτερον δωμάτιον καὶ μεταλίγον τοὺς ἐκάλεσα πάλιν, εἰπε δὲ, τὸ ἐπέραξε μέχρι τούτω καὶ πώς ἀπήνυσε προσκόμματα. Ἐν τούτῳ καθήκαται ἄργοι καὶ ἀπορεύγομεν τὰς διαλέξεις, τῶρα δὲ εὐρίσκομαι, ὅτι διαφέρει κατὰ τὸ ἐνσώσα οἰκουμενικὴ σύνοδος, ἐνὶ κατ' ὑστὲν διαφέρει. Ἐπιμελήθητε λοιπὸν νὰ γίνωσκατ αἱ διαλέξεις 2.

Ἐπιστρέφοντες ἀνέκοιμοιν τοῦτα εἰς τὸν βασιλέα, ὅστις πάλιν ἐπεδόθη εἰς τὸ κυνήγιον. Μεταλύγας ἦμερας κατὰ πρόσκλησιν αὐτῶν συνήλθον, ἔμαθον δὲ ὅτι ὁ Πάπας θέλει στείλει Καρδιναλίους πρὸς διαλέξεις καὶ δέν νὰ δεχθοῦσαν τὴν συνήθην. Πρὸς τούτο ἐξελήφθησαν πάλιν ὁ Ἑρέσος καὶ ὁ Νικήαις, διὰ τοῦτο ἐκάθισαν ὁμοί, ὁ δὲ Ρωσίας Ἰσάδαρος ἐκάθισε κατός.

Ἐν τῷ Πάπῃ ἦλθον οἱ Καρδιναλίοι Ἰουλιανὸς Κοινοκράτης καὶ Φιρμάνος μετὰ εἰς ἐπισκόπων, ὅν ὁ εἰς ἓν ὁ 'Ρόδου 'Ἄνδρεας. Ὅ τις ἑτέρας περιστράφη εἰς τὰ γενικότερα μεταξὺ Ἰουλιανοῦ καὶ Ἑρέσου 3. Ὁ Νιμφοφύλακας, ὁ Εὐγενικός, καὶ ὁ Ἑρακλείας Ἐλάθον ἔδειξαν νὰ ἀπέλθουσιν, ὁ μὲν εἰς Κωνσταντινούπολιν, ὁ δὲ εἰς Ἑνετίκαν. Ὁ Νικήαις

1) Συρότ. Στ., θ.'
2) Συρότ. Στ., ε'.
3) Συρότ. Στ., ε'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
διεμαρτυρθήσει περὶ τοῦτον πρὸς τὸν Πατριάρχην, προσθέτων ὅτι ἐλα-
θεν ἄθεταν καὶ ἦν ἔρεσι, ἐὰν δὲ οὗτοι ἀπέλθωσιν, τοποτηρηται Πα-
τριαρχῶν ὄντες, ματαιοῦται ἡ Σύνοδος.
'Επὶ τῇ παραστάσει αὐτοῦ ὁ Βασιλεὺς ἔπεμψε πρὸς ἀνακλησιν
tῶν ἀποδημιστάντων, οίτινες εἶχον φθάσει μέχρι τοῦ Φραγκολίου, ὅθεν ἐπιστῆθη. Ὁ Ἐφύσον μάλιστα ἐδικαιολογήθη, ὅτι δὲν εἶχεν
σκούπον ν' ἀναγιρώθη, ἀλλὰ προέπεμψε τὸν ἄδειλφόν αὐτοῦ Νομο-
φύλακα. 1)
Τοῦτο ἔδωκεν ἀφορμήν σκέψεως, ὡς ἐμενεγκότα ἐνδιάτερον ἡ Σύ-
νοδος, πρὸς ἀσφαλέστερον περιορισμὸν, διὸ κυριός μετὰ τοῦ Πάπα
ἐγένετο συνεννόησις περὶ μεταβάσεως τῆς Σύνοδου εἰς Φλωρεντίαν.
'Ελθὼν εἰς τὸν Πατριάρχην ὁ Βασιλεὺς καὶ καλέσας τοὺς Ἀρχιε-
ρεῖς καὶ τοὺς Ἡγουμένους, προέτρεψε νὰ σκεφθῶσιν, πῶς δύναται νὰ
πραγματικῇ η Σύνοδος. 'Εγγίζει λόγος, ὅτι ἡ ἀρχή καὶ τὸ πρόοδο τῶν
δικαίων δὲν ἔχει δυσχείρειας, ἀλλ' ἐπὶ τέλους ἐλεύσεται ἡ ὥρα τῶν
συμπερασμάτων, καὶ, ἐν παρακολουθήσει τὴν ταχέως καὶ τὴν συνή-
θειαν τῶν συνόδων, νικῶν τῶν πλειονῶν ἡ ψήφος, ἀλλ' οἱ μὲν λατῖνοι
ἐίναι διακόσιοι, οἱ δὲ τῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας μόλις τριάκοντα.
Δέν ἄρα νὰ ἔξευρεθῇ τρόπος, ὅτε τὴν αὐτήν νὰ ἔχουσιν Ἰσχὺν καὶ
φωναί ἐκατέρων μέρους. Ἀλλ' καὶ πάλιν εἶναι φόβος μὴ αὐτομαλάθη
τις ἐκ τῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Ὁλια καὶ προταθείσαι γνώμαι
ἀράνθησαν ἀνεπαρκεῖς, ἐως ὁ Βασιλεὺς εἶπεν, ὅτι αὐτός καὶ ὁ Πα-
τριάρχης θέλουσι μεταβὰ περὶ τὸν Πάπα καὶ θέλουσι ἐξουσιοδοτῆσαι
ταῦτα καλῶς. Ὁλια συνεφώνησαν εἰς τοῦτο, διότι τῇ ἡδύνατο ν' ἀν-
τείνει εἰς τὸν Βασιλέα. 2)
'Εξηκολοθέθη νὰ γίνεται λόγος περὶ τοῦ πράγματος, ὡς λέαν σο-
μαροῦ καὶ ὡς ἔχουσα τὰ λεγόμενα ὁ Γεώργιος Γεωργιτσής, ὁ μετονομα-
σθείς Πλήθων, εἶπεν ὅτι καὶ πρὸ 12 ἔτων ἡρωτήθη παρὰ τοῦ Βασι-
λεώς ἐν Πελοποννήσῳ περὶ συνόδου, ἐκτότε δὲ παρέτησαν, ὅτι πάλις
ὑπάρχει κινδύνος, ἐὰν δὲν ἐξουσιοδοτοῦν ἐκατέρωθεν αἰ ψήφοι. Τότε ἔλεγεν
ὁ Βασιλεὺς, ὅτι θέλει φροντίσει, διὸ ἐνομίζει ὅτι ἐκανονίσθη τὸ πράγμα

1) Συρ. ὅπ. Σ', τ'.
2) Συρ. ὅπ. Σ', τ'. θ'.
πρὶν ἀπέλθωσιν ἐσχάτως ἐκ Κωνσταντινουπόλεως, ἦδη δὲ δικαίως ἀπορεῖ, πασὶ οὐθεμία ἔγενε πρόνοια.

Ἐτάχθη ἡμέρα, καθ’ ὅν ἀπέλθην ὁ Βασίλειος καὶ ὁ Πατριάρχης πρὸς τὸν Πάπαν καὶ ὁμιλήσαν αἰκανόν ὄραν, συμπαραλαβόντες καὶ τὸν Δεσπότην Δημήτριον.

Ἀροῦ ἐπανέλθοι καὶ συνωμόλησαν μόνοι, ὁ Πατριάρχης μετεκάλεσε τοὺς Ἀρχιερεῖς, τοὺς σταυροφόρους καὶ τοὺς Πηγομένους, διὰ ν’ ἀνακοινώσῃ αὐτοῖς τὰ γεγονόμενα, διότι κατὰ τὸν Βασιλέα περὶ τῶν τῆς Συνόδου ὁρείλουσαν νὰ περιορίζωσαι οἱ λουτοὶ εἰς τὸ νὰ μανθάνωσι τὰ τετελεσμένα, μὴ δικαίωμενοί εἰς πρωτοβουλίαν 1).

"Ἀμαὶ πρὶν ἤλθοιν ὁ Βασίλειος καὶ οἱ προσκληθέντες, πρὸς αὐς ἐκεῖνος εἶπεν, ὅτι συνωμόλησε μετὰ τοῦ Πατριάρχου πρὸς τὸν Πάπαν καὶ τὰ πάντα διέθεσαν καλῶς. ἔπειδὴ δὲ οὐδὲν ἄλλο προσέθηκαν, ἤρωτησαν, τὸ πώς διετήσασαν, εἰς ὁ Βασίλειος ἀπήντησαν, ὅτι πρέπει ν’ ἀρχέσωσιν εἰς ταύτα καὶ εἰς τὴν περὶ τούτου βεβαιότας τοῦ Πατριάρχου. Τὴν βεβαιοῦσαν ἐπανέλαβε καὶ ὁ Πατριάρχης, ἀλλ’ ἀνευ τῶν διασκεδασμῶν. ἔπειδὴ ἐπίμενον νὰ μάθωσιν, εἶπεν ὁ Βασίλειος, ὅτι δὲν ἐπιτρέπει ὁ Πάπας, διότι δὲν παρῆσαν καὶ οἱ Καρδινάλιοι. Παρετήρησαν τὸτέ, ὅτι ἐνδέχεται λοιπῶν, νὰ μὴ συμφωνήσωσιν οἱ Καρδινάλιοι. Αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον, εἶπεν ὁ Βασίλειος, ἀλλ’ ὅπως καὶ οἱ Καρδινάλιοι ἀποδέχονται πἀν ὅτι ἀποφασίζῃ ὁ Πάπας, οὕτω πρέπει νὰ δέχθωσι καὶ αὐτοὶ. Ἐξηκολούθουσαν ἐναστάμενοι ἐπὶ πολλὴν ὄραν, ἐκεῖνο ὁ Μοναχοῦσας εἶπεν, ὅτι δὲν ἀρμόζει ἡ δυσπιστία. Προσετήθησαν καὶ οἱ λουτοὶ τῶν ἀφελεστέρων, καὶ οὕτως ἔπαυσε τὸ ζήτημα. 2)"

1) Συμβ. Σ', τ'.
2) Συμβ. Σ', τα'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ΕΝΑΡΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

Μετά ταύτα προέβαλεν αἱ περὶ τῆς Συνόδου προκαταστάσεις καὶ διακήψεις, πρὸς τοῦτο δὲ συγγάς ἦρχοντο οἱ Καρδινάλιοι εἰς τὸν Βασιλέα, μεθ' ὧν ὁ Βασιλεὺς ἐκάλεσεν ἐξ τῶν ἄρχωντων, τοὺς πρῶτους, καὶ ἐκ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἄρχωντων τὸν μέγαν Χαρτοφύλακα, καὶ τὸν μέγαν Ἐκκλησιάρχην, ἐκ τῶν ἐγγομένων τὸν τοῦ Παντοκράτορο καὶ τὸν τοῦ Καλείσ, τὸν Ἱερομόναχον ἀγορεύτην Μωσῆν, τοὺς διδασκάλους Γεώργιον Γεμιστόν ἡ Πλήθωνα, τὸν Σχολάριον καὶ τὸν Ἄμπρουτζην, πρὸς οὓς εἶπεν, ὅτι καρδιὰς εἶναι νὰ σκεφθῇτε, τόθεν ἄρξονται. Κατὰ τὴν κρίσιν αὐτοῦ εἰς δῶσι διακρίνεται τὸ ζήτημα, πρῶτον περὶ τῆς ὁρθότητος, καὶ δεύτερον περὶ τῆς προσθήκης, ἃν τακύτη ἐγένετο, καὶ ἃν καλῶς ἐγένετο. Οἱ μὲν εἶπον, ὅτι προτακτέον περὶ δύοσι, οἱ δὲ περὶ προσθήκης.

Ὁ Ἔφεσος καὶ ὁ Γεμιστὸς ἐγνωμάτευσαν, ὅτι τὸ σχῆμα ἐλαβεν ἄρχων εἰς τῆς προσθήκης εἰς τὸ Σύμβολον, ὥσπερ περὶ τοῦτο προτακτέον, εἰς δὲ τὴν γνώμην αὐτοῦ προστάθησαν οἱ πλαίσιν. Ἐναντίοι ἤσαν ὁ Νικαίας, ὁ Σχολάριος καὶ ὁ Ἀμπρουτζης, παράδειγμα ἑπτα-

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
λεύμενοι τὸν προχματείαν τοῦ Νείλου Καθάσιλα, ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης ἐν ἔτει 1340. 4.

Ὁ Βασιλείς ἐδειχώσε τὴν ψήφον τῶν πλευνῶν, ἀφοῦ ἤρωτησε καὶ τῶν ἄδελφων (καὶ σὺ ἄδελφοτίκε, τί σοι δοκεῖ;), ὅτις ἔταχθη μετὰ τῶν πλευνῶν.

Μετὰ δὲ ήμέρας ἤλθεν ὁ Βασιλείς εἰς τὸν Πατριάρχην, ὅπου προσκληθοῦσαν οἱ πρῶτοι τῶν Ἀρχιερέων, ὁ μέγας Χαρτοφύλαξ καὶ ὁ μέγας Ἐκκλησιάρχης, ὁ πνευματικός καὶ ἐξ τῶν συγκλητικῶν, εἰπεν δὲ ὁ Βασιλείς, ὅτι μετὰ τῶν Καρδιναλίων συνεφώνησε, τρίς τῆς ἐβδομάδος νὰ γίνωνται διαλέξεις ἀπαραιτήτως ἀπὸ τῆς 7ης, τῆς πρώτας μέχρι τῆς 9ης μ. μ. Ἀπεφασίσθη οἱ τῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἕναγοντες, οὗτος εἰπεν, νὰ προτείνωσιν, οἱ δὲ λατινοὶ νὰ ἀπολογούνται, πρῶτον δὲ νὰ συζητήσῃ περὶ προσθήκης.

Πρὸς τούτῳ ἐξελίγθησαν ὁ Ἐφέσος, ὁ Ῥωσίας καὶ ὁ Νικαίας, ὁ Γεμιστὸς, ὁ μέγας Χαρτοφύλας καὶ ὁ μέγας Ἐκκλησιάρχης, ἀλλὰ κατ’ αἴτησιν αὐτοῦ ἀντικατέστη διὰ τοῦ μεγάλου Σκευοφύλακος. Ἐκ μέρους τῶν Λατινῶν ὁρίσθησαν οἱ Καρδινάλιοι Ἰουλιανὸς καὶ ὁ Ῥόδου, ὁ Ἐπίσκοπος Φριούλης, ὁ Ἐπαρχικὸς Ἑγούμενος (provincialis) Λομβαρδίας Ἰωάννης καὶ ἔτεροι δύο. Εἰς μόνους δύο παρήγγειλεν ὁ Βασιλείς νὰ διαλέγωνται, εἰς τὸν Ἐφέσο καὶ εἰς τὸν Νικαίαν 5.

Ὁ Ἀνδρόνικος Ἰάγαρχης καὶ ὁ μέγας Ἐκκλησιάρχης ἀπεστάλησαν εἰς τὸν Πάπαν, ὅπως ἀναγγέλεισαν τ’ ἀποφασισθῆναι. Ὁρίζει δὲ ὁ Ὀκτωβρίου 1438 πρὸς ἐναρξῆν ἐν τῷ παλατίῳ τοῦ Πάπα, μὴ στέργοντος νὰ διαηγήσῃ τὰ πλήθει των μεταβαίνων εἰς τὸν Ἐπισκοπικὸν ναὸν, καὶ νινῶν τὴν κοινὴν περιέργειαν, ἀν καὶ ἡ ἀπόστασις δὲν ἦτο πλέον τῆς λίθου βολῆς 6.

Κατὰ τὴν ἀποταχείαν ἠμέραν συνήλθον πόλλοι πρὸς ἀκροάσιν καὶ ἐπιλήσθη αὐτῶν τὸ παλάτιον. Παρέστη καὶ ὁ Βασιλείς, ὁν δὲν ἐπέτρεψεν ἢν ἀνασθὲ ἐφιππος μέχρι τοῦ τρικλίνου. Δύο χαλαρμπόλαι (ὁ Δερμοκατής καὶ ὁ Μανουήλ), ἀπαντοῦντες τὸν Βασιλέα ἐκ τῶν ἀγκαλίων, ἔφερον αὐτῶν ἐπὶ τοῦ βρόντου, μεθὸ ἡλίθε καὶ ὁ Πατριάρχης, μετ’

5) Συρόπ. Τ’, 14’.
6) Συρόπ. Τ’, 16’.
αὐτοῦς δὲ ὁ Πάπας. Προεπερεύοντο αὐτοῖς ὁ σταυρός, οἱ κανονικεὶ, καὶ οἱ πρωτοτοπάροι καὶ ἡ συμματοφυλακὴ φέρουσι τὰς ἀγγειὰς λόγχας, εἰπόντο δὲ οἱ Καρδινάλιοι, ἐξ ὧν εἰς ἐκράτει τὸ κράσπεδον τοῦ Πάπα. Ἡ αἷμασσα ἀντιπέσει οὐκ ἐναὶ μετὰ θυσιαστηρίου 1).

Αἱ καθέδραι ἐτέθησαν ὡς ἐν τῷ ναῷ τοῦ Ἀγίου Γεωργίου, ἐκ δεξιῶν μὲν ὁ Πάπας μετὰ τῶν Καρδινάλων καὶ ἐπισκόπων, εἰς εὐονύμων δὲ οἱ Βασιλεῖς καὶ οἱ Πατριάρχες καὶ ἐφεξῆς οἱ τοποτηρηταὶ τῶν Πατριαρχῶν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ σταυροφόροι. Ἔν τῷ μέσῳ ἐτέθησαν δύο σκέπαδες ἀπέχοντες ἀλλήλων διὰ τοὺς προσδιαλειμμένους, καὶ ἐκάθισαν οἱ μὲν λατινοὶ ἐπὶ τοῦ ἀνατολικοτέρου, ἐκ δεξιῶν ἐγένο- τες τὸν Πάπαν, οἱ δὲ τῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τοῦ δυτικοτέρου, ἐκ δεξιῶν καὶ αὐτοὶ ἐγένοτες τὸν Βασιλέα· ἐμπροσθεν κυτῶν ἐκάθισαν κατωτέρω ὁ μεταγλωττιστὴς καὶ οἱ ταχυγράφοι τοῦ Πάπα καὶ τοῦ Πατριάρχου, σημειοῦντες τὰ λεγόμενα. Ἡ ἐναρμονία ἦτον ἐστρωμένον προσώπων ερυθροῦ. Πρὸς καθήσατε εἰς τὸν ἴδιον θρόνον ὁ Πάπας γονυκιλίως προσεύχετο ἐπί σελλίου, ἀντίκρυ τοῦ θυσιαστηρίου, φέρον- τος χρυσόφυλλα προσκεκάλαμα. Ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἐκαιτα εὐαγ- γέλιον ἱνευγμένον καὶ ἐκ δεξιῶν μὲν ἀργυροδιάχρονο "Αγίος Πέτρος κρατῶν τὰς κλείες, εἰς ἀριστερῶν δὲ ὁ Ἁγίος Πάυλος, χρυσῶν ἔφρων ὄρθιον 2).

Ἐν τῇ πρώτῃ συνεδρίασι ὁ Ῥώδου Ἀνδρέας ἀνέγραψε λατινιστὶ προσφωνημα πρὸς τὸν Πάπαν καὶ πρὸς τὴν Σύνοδον, κατόπιν δὲ ὁ Νικαιαῖς ἐλληνιστὶ πρὸς τὸν Βασιλέα, τὸν Πάπαν καὶ τὴν Σύνοδον, μεταγλωττισθῆναι λατινιστὶ ὑπὸ τοῦ Σεκονδίνου. Μετ᾿ αὐτοῦς ἐπέλεξε τὸν λόγον ὁ Εφέσου καὶ προοιμισάμενος περὶ εἰρήνης κατὰ Χριστὸν καὶ ἀγάπης, ἐξέθηκε περὶ τῆς γενομένης εἰς τὸ Σύμβολον προσθήκης, ὡς οὐκ ἐδει γενέσθαι. Ἀπελογήθη ὁ Ῥώδος ἐπανέσας τὰ περὶ ἀγά- πης, ἐκωλύθη δὲ νὰ λαλήσῃ περὶ προσθήκης παρὰ τοῦ Ἐφέσου, ὡς μὴ ἀναπτυξάντος εἰσέται τὰ περὶ τοῦτο ἀρκόντως. Πάλιν ἐπαναλαβόν περὶ ἀγάπης, ἔζητησεν ὁ Ἐφέσου ν’ ἀναγνωσθῶσι προσθηκομένως οἱ ὄροι τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων, διὰ νὰ φανώσσι ἀκάλουθοι πρὸς αὐτοὺς.

1) Συρ. ὁμ. 7', τε'.
2) Συρ. ὁμ. 7', τε'.
Εἰς ταῦτα συντόμως ἀπήντησεν ὁ Ῥόδους, μεθὸς διελύθη ἡ συνε-
δρίασις.
'Ο Βασιλεύς δυσπρεστήθη διὰ τὰ γεγονόμα καὶ ἤρρηθη νά προςέλθῃ
eἰς τὴν τεταχμένην ἡμέραν πρωτείων ἀνακολούθη, ἀλλ' ἀντέτεινεν ὁ
Πατριάρχης, μὴ εξηγήθη, ὅτι ἀποφεύγει τὴν συζήτησιν.
'Ο Βασιλεύς εἴτε ικανοποίησαν, ὅτες μεθ’ ἡμέρας τινὰς ἀργάς
εἴδοθεν, διότι διετρυπήθη ὁ τοίχος, ὅπως ἀμέσως εἰσέρχεται ἐπὶ τοῦ
θρόνου ὁ Βασιλεύς ἐκ τοῦ πρῶτου κελλίου, εἰς ὃ ἐρθακαν ἐπειδὰν.1)
Τὴν 13ν' Ὀκτωβρίου 1438 ἐγένετο ἡ δευτέρα συνεδρίασις, ἀλλ' ὅτι
παρῆλθεν εἰς φιλονεικίας, τὰς ἡμιλήσεις τρώγεται, καὶ ἂν πρέπει
ν’ ἀναγνωσθῶσιν οἱ ὁροὶ τῶν ὁικουμενικῶν συνόδων 2).
Τὴν 14ν' Ὀκτωβρίου προηγήθη προκαταρκτικὴ συνεδρίασις ἐν τῇ
οἰκίᾳ τοῦ Πατριάρχου, ἔναθε ἐπανελήφθη ἡ αὐτὴ ἐρίς, ἐκαυθοῦ ἐνέδωκαν
ν’ ἀναγνωσθῶσιν οἱ συνοδικοὶ ὁροὶ.
Εἰς τρίτην δημοσιῶν συνεδρίασιν συνήλθον τὴν 18ν’ Ὀκτωβρίου πρὸς
ἀνάγνωσιν τῶν ὁρῶν τῶν ὁικουμενικῶν συνόδων. Ἀλλ' εὑρέθη τρόπος,
 νὰ μὴ συμφωνήσῃ πολυτληθῆς ἀκροκράτηριον. Ἐκείνην τὴν ἡμέραν τὸ
eὐαγγέλιον ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἐκλείσθη, οἱ ἀνθρώπων τῶν ἀποστό-
λων ἔκανεν ὄπτεια, οὐδὲ αἱ λαμπάδες ἀνήρθησαν. Πρὶν ἀναγνώσῃ
τοὺς ὁροὺς ὁ Εφέσος, ὁ Ἰουλιανὸς Καισαρίνης παρετήρησαν, ὅτι τοῦτο
gίνεται κατ’ ἀπαίτησιν τοῦ ἐσέρου μέρους, οὐχὶ δὲ κατὰ τὴν 
θελήσιν τῶν λατινών.
Ἀναγνωστὶκον ὁ Ἐφέσος παρενείρῃ παρατηρήσεις, ὅτι δὲ ἀνεγίνωκε
τῶν ὀρῶν τῆς τ’ Ἱερουσαλήμ ἐν ἔτει 787, προσκομίσαν οἱ λατινοὶ χειρόγρα-
φοι ἐλληνικῶν τῶν πρακτικῶν τῆς Ἑπισκοπῆς ταύτης, καθ’ ὅ εἰν τῷ Συμ-
βολῷ περιείχοντο αἱ λέξεις καὶ τοῦ νῦν, καὶ ἐπεδεικνύον αὐτὸ ὡς
ἀρχαῖον ἐπὶ μεμβράνης, ἢ δὲ Ἰουλιανὸς Καισαρίνης ἐπέστης τὴν
προσαγωγήν ἐπὶ τῆς γνησίωτος αὐτοῦ.
Ἀλλ’ ὁ Γεώργιος Γεωμιστὸς ἔξαρπασε τὴν ἀπορίαν, πώς ἔγραφησαν
τοσοῦτο καὶ τοσοῦτο, οἷα καὶ τὰ τοῦ Θωμᾶ τοῦ Ἀνανίτου τ’ καὶ

1) Συμφορ. τ’, i5'.
2) Συμφορ. τ’, i7'.
άπαντα ἐξηνυσώσαν τὰ ἐπιμερήματα, ἐνῷ οὐδέποτε ἔγενετο μνεία περὶ τῆς ὑπάρξεως τοιούτου κειμένου, ὅπερ ἦρκει καὶ μόνον.

'Επὶ τούτοις ἐλύθη ἡ συνεδρίας.

'Αλλὰ τὸ συντρίβωσιν δὲν ἐδιδότε καὶ πολὺ ἐκράτει στεναχωρία, ὡστε ἐπάσολον ἢ ἐνεγάραξον ὁ,τι ἐγένο, ὅπως ξῆσοσιν.

'Ο Ἰουλιανὸς Καισάρινος ἔμεινε μὲ γίνη παραβολὴ τῶν ἐκσυνε-

ρωθεὶς γραφομένων πράκτικῶν διὰ τὸ σύμφωνον, ὅπερ ἐγένετο ἐν τῷ

σκευοφυλακείῳ τοῦ Ἀγ. Φραγκίσκου καὶ ἀπεφασίσθη, νὰ γίνεται τοῦτο καὶ εἰς τὸ ἔξος.1

'Ἀνυπόμνονοι οἱ λατῖνοι νὰ ἐξαλείψωσι τὴν ἐκ τῆς τῶν ὁρῶν ἀναγνώ-

σεως ἐντύπωσιν, ἐπεσυνα εὐθὺς νὰ γίνῃ δημοσία συνεδρίας, καθ᾽ ἡν

ἀποκλειστικῶς ὁμιλήσαν ἄπεραντολογῶν ὁ Ῥόδου Ἀνδρέας καὶ πάλιν τὴν ἐποχήν, 20ον Ὀκτωβρίου, ἐξηκολούθησε λαλῶν, μὴ καταλήξας.

Τότε μόνον κατεβλήθησαν τὰ δώς καθυστερούμενα μνημαῖα ἐκ

φιλαρίου 1218.

Τὴν 25ον Ὀκτωβρίου συνεκρούθη ἡ ἐκτὸς συνεδρίας πρὸς συμ-

πλήρωσιν τοῦ λόγου τοῦ Ῥόδου Ἀνδρέου, μεταξύ ἄλλων μνημονεύ-

σαντος καὶ τὴν ἐπιστολὴν τοῦ ἁγιώτητος Μαξίμου τοῦ ἡμολογητοῦ ἐν ἐτει 650 πρὸς Μαρίνον, πρὸς ἐνδειξίαν, ὃτι καὶ κατὰ τοὺς καιροὺς ἑκείνους ὑτον ἐν τῷ Σωμβόλῳ ἡ προσβήκη.

Τοσοῦτον ἡγαριστηθήσαν οἱ τῆς ἀνατολικῆς Ἑκκλησίας διὰ τὴν

ἐπίκλησιν τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἁγιώτητος, ὡστε ἰδιαιτέρως ἐν τῷ

σκευοφυλακείῳ τοῦ Ἀγ. Φραγκίσκου εἴπτον εἰς τοὺς Λατίνους, ὃτι, ἀκόμα

στέρξιον τὴν ἐπιστολὴν ταυτίνη, γίνεται ἡ ἔνωσις. 'Αλλ᾽ αὐτὸ ἀπε-

ποιήσατο νὰ δεχθῶσι τὴν ἐπιστολὴν, λέγοντες μάλιστα, ὃτι ἔκασαν τὸν Ῥόδου, διὸ ἐπεκαλέσθη αὐτήν, ἐνῷ δὲν σώζεται ἄχρεαις, οὐδὲ

πλέον ἐμνημόνευσαν τοῦ πρακτικοῦ τῆς τ᾽ οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Πατριάρχου ἐγένοτον εἰς διαλειμμάτων συνάξεις

προγυμναστικώς, ἀλλ᾽ εἰς μόνον τοὺς ἐκκλησιεμένους πρὸς διάλεξιν ἐδι-

δέτο ὁ λόγος.2

Τὴν 1ον τοῦ Νοεμβρίου συνήλθον πάλιν εἰς δημοσίαν συνεδρίαν,

ἀνέλαβε δὲ τὴν ἀνασκευήν ο Νικαιας κατὰ τὸ διδόν παρὰ τοῦ δι-

1) Συρόπ. Σ', θ'.

2) Συρόπ. Σ', κ'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Διακάλου Συχλαρίου σχέδιον, οὐδὲ ἐρθασαν ἔκασθι ή ἡμέρα, ἀλλ' ἐξηκολούθησα καὶ κατὰ τὴν ἐπομένην συνεδρίαν, ὅτε μόλις ἐπέραν τὸν λόγον, ἐπιμένων εἰς τὴν ἑρώτησιν, ἃν τὰ καλόματα καὶ οἱ διορισμοὶ τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων ἄφοροί πρὸς τὸ Σύμβολον τῆς Πιθοτεσίας, ἢ πρὸς ἐλλοτέρυμον. Οὐδὲν ἀπήντησαν εἰς τὴν ἑρώτησιν ταύτην ὁ 'Ροδός 'Ανδρέας, ἀλλ' ὁμιλήσας γενικῶς ἐξήντισε τὴν ὀρανα 1.

Τὴν 8ην Νοεμβρίου συνεκροτήθη ἡ ἐνάτη συνεδρίας, καθ' ἤν ὁ Ἰουλιανὸς Καισαρίνης 2 ἀνέγνωσεν ἀπάντησιν εἰς τὸν Νυκείας Βραχαρίωνα, προβάλλον τὸν Λύγουστινον καὶ τὸν Βοικαντούραν 3 ὑπὲρ τῆς γνώμης αὐτοῦ. Μόλις κατὰ τὴν ἐπομένην συνεδρίαν τῆς 11ην Νοεμβρίου συνέπαρε τὸν λόγον, διατυπώνων ὅτι, καὶ μὲν οἱ οἱ οἰκουμενικοὶ συνόδῳς καλύουσιν ἐναντίαν προσβήκην, οὐχὶ δὲν ἐπαναλαμβάνει ἢ ἀναπτυκύον χρόνον παραδεχόμενον. Τούτῳ τῷ λόγῳ ἐξήθησαν νῦν προβή η συζήτησις εἰς τὴν ἐξάτακταν, ἢν ἡ προσβήκη εἶναι ἀληθῆς.

Ὁ 'Εφέσος ἐπιχείρησε τὴν ἀνακεννυν κατὰ τὴν 11ην συνεδρίαν, καθ' ἤν ἄπεναντι αὐτοῦ, ἀλλ' ὅπως πάντων ἐν γνώμῃ ἐκάθισαν ὁ πνευματικός Γρηγόριος καὶ ὁ 'Αμπρούζζης, εἰρωνεύομενοι τὰ παρ' αὐτοῦ λαγόμενα, καὶ ὑπ' ἄδοντα γελώντες. Ὁ 'Εφέσος προέβαλε πειστικὰς εἰς ἐρωτήσιμες, ἐνῷ ὁ Ἰουλιανὸς ἀποκρινόμενος ἐξέφευγε τοῦ ζητήματος, ἢ ἡπεραντολογεί.

Κατὰ τὴν ἐπομένην συνεδρίαν 5 27ην Νοεμβρίου παρέστησαν οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ Δουκᾶς τῆς Βουργουνδίας, τέσσαρες ἐπίσκοποι, εἰς ἀρχιδιάκονον, δύο ἀρχιερεῖς καὶ ἄλλοι ιερομόναχοι καὶ κομικοὶ 8.

---

1) Συρόπ. Σ', κα. — Labbé, XVIII Acta, σ. 433.
2) 'Οτι εἶναι αὐτὸς, μαρτυροῦσι τὰ Πρακτικά (Acta) τῆς 14ης συνεδρίασεως — Colleti, Concil. XVIII. σ. 474, 483, ἐνῷ ὁ Συρόπ. Σ', κα' τὸν ὀνομάζει ἐπίσκοπον Φιριδίας.
3) Summa 1. dis. II a 4. q. σ. 95.
4) 'Εφέσος δὲ ἐν οἴει 434 καν. 7. «Ἐτέραν πίστιν μηδενὶ ἠξείναι προφέρειν, ἥγουν συγγράφειν, ἢ συντιθέναι, παρὰ τὴν ὁρίζωσιν παρὰ τῶν Ἀγ. Πατέρων, τῶν ἐν-τῇ Νυκείᾳ συναχῆς εἰς τὸν ἄγιο Πνεῦματα.»
5) Κατὰ τὰ Πρακτικά, ἐκάτην τρίτην.
6) Συρόπ. Σ', κα'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Οι πρέσβεις οὖν, εἰσαχθέντες παρά τοῦ ἐπὶ τοῦτο τεταγμένου λευχήμονος, ἀνιπατημένον τὸν Βασιλέα ἄνευ προσχήματος τιμῆς, κατευθυνόμενοι πρὸς τὸν Πάπαν, ἐν προσεκύνησιν φιλήσαντες τὸν πόθα, τὴν χείρα καὶ τὴν παρείην αὐτοῦ, παρέδωκαν δὲ πρὸς αὐτὸν γράμματα τοῦ δουκὸς καὶ προσφέροντον αὐτὸν διὰ μακρὸν ἑγκυμοσυνικοῦ.

Μεγάλως ἐλευθήθη ὁ Βασιλεὺς διὰ τὴν περιποίησιν ἐπὶ παρουσία τοιούτου πλήθους, οὐδὲ συνήθες πλέον να γίνη συνεδρίας, μεγαρισοῦ δοθῇ ἡ δέωσα ἱκανοποίησα. Ὡρίσθη νὰ διώσωσιν οἱ πρέσβεις γράμμακα, ὡστε καὶ ἀνύπαρκτον, εἰς τὸν Βασιλέα πρὸς ἱκανοποίησαν καὶ μάλιστα ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ κοινοῦ, κατ’ ἀπαίτησιν αὐτοῦ· τοῦτο ἐγένετο, ἀλλ’ ἄνευ προσφώνησεως τινος ἐν ἄκρα σιγῆ.

Συνήλθον ἐπείκει αἱ συνεδρίασιν ἄπαξ, καὶ κατόπιν δὲν συνήλθον πλέον, ἐνὶ οἱ λατίνοι ἀπῆτον συζήτησαν περὶ τῆς οὐσίας τοῦ δόγματος 1.

Μεθ’ ἠμέρας τινὰς ἔλθεν ὁ Βασιλεὺς εἰς τὸν Πατριάρχην, παρ’ ὁ συνήχθησαν αἱ ἀρχειρείς, αἱ θαυμαφόροι καὶ οἱ ἁγούμενοι, προτρέποντον νὰ ἐγκαταλειφῇ ἡ συζήτησις περὶ τῆς προσθήκης, νὰ προβῇ δὲ περὶ τῆς δήξης, διότι τοῦτο ἀπαιτοῦσιν οἱ λατίνοι. Μόνος ὁ πνευματικὸς Γρηγόριος συνερώνηται, λέγων ὅτι προτιμώτερον εἶναι νὰ ἐνδώσωσι τῶρα έκκλησίας, παρὰ κατόπιν ἀναγκασθοῦνοι.

Αὐτὸς πρῶτος ἀνήνεγκεν εἰς τὸν Πατριάρχην, ὧτι πρόκειται περὶ μεταβέσεως τῆς Συνόδου ἐνδοτέρω, ἀλλ’ οὗτος ἥρειτο πάσαν πιθανονότητα 2.

Ὁ Βασιλεὺς κατεγίνετο ἐν τοῦτοι νὰ πείσῃ περὶ μεταβάσεως τῆς συζήτησις εἰς τὸ ἑτέρον θέμα καὶ πρὸς τοῦτο προσήχοντο εἰς τὸν Πατριάρχην καθ’ ἐκάστην ἐναλλαξὴν ὁ Χριστόφορος Γαρατώνης, Ἔπισκοπος Κορώνης, ὁ Ἀνδρέας Ρόδου, καὶ ὁ Ἀμβρόσιος Τρικεράσιος γενικὸς Ἡγουμένος (generalis) τῶν Χαμαλοδούλων, ἱκουσε δὲ, ὅτι ἐγένετο λόγος καὶ περὶ μεταβάσεως εἰς Φλωρεντίαν. Ὁ Πατριάρχης ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐσωτά πάσχον ἐν πυρετοῦ διαλείποντος. Μόλις δὲ ἐνέδωκε ν’ ἀποσταλῆ πρεσβεία εἰς τὸν Βασιλέα, συγκεκριμένῃ εἰς ἅνα Ἀρχιερείας καὶ τοῦ μεγάλου Ἐκκλησιάρχου, ὑπὸς ζητήσωτο διὰ παντὸς τρόπου

1) Συρὸτ. 5’, κχ’.
2) Συρὸτ. 5’, κχ’.
τὴν ἐπάνωθ' ἐις τὰ ἔδα. Ἀλλ' ὁ Βασιλεὺς ἀπήντα, ὅτι ὑφείλουσιν οὐκ ἐγκαταλείψωσιν, ὅπως φέροντι εἰς πέρας, ὁ ἐπεχείρησαν.

Ēν τῷ μεταξὺ ἔστειλεν ὁ Βασιλεὺς εἰς τὴν Φλορέντιαν τὸν δισύνατον Ἰωάννην, ὃς γάρ ἀσφάλειαν ἐλευθέραν εἰσόδου καὶ ἐξόδου (salvus conductus).

"Ὅλοι συνεταράσσοντο καὶ δὲν ἐπαυσαν ὑποβάλλοντες παραστάσεις μετ' ἐπιμονῆς, ὃ δὲ Πατριάρχης, καὶ τοι δεχθείς ἐπίσκεψιν τοῦ Βασιλέως, ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν τοὺς ἀρχιερεῖς, ὃς ἐκθέσωσι παραστάσεις.

Ὁ Βασιλεὺς ἐδέχθη τοὺς ἀποσταλέντας μετ' ἀργῆς καὶ ἀπέπεμψαν αὐτοὺς ἐπιπλήττουν, ὅτι δὲν εἰσῆλθον εἰς τὴν συκότηταν περὶ τῆς σύνοδος τοῦ σύμμαχος.

Παρῆρετο ὁ χρόνος ἐν ἄργῃς, καὶ ὡς τὰ τακτοποιία τῆς ἡμέρας διὰ τὴν στέρησιν τοῦ συνεδρίου. Ὅ Πατριάρχης ἐδισταχεὶν τῆς ἀναδεχθῆ τῶν ἀγώνων πρὸς τὸν Βασιλέα, ὑποτευμένος μὴ ἐγκαταλείψῃ ὑπὸ τῶν ἀρχιερείων, ἐνδυνάμωσεν πάντοτε, ἀμαὶ ὁ Βασιλεὺς ἐπέμενεν.

Ὁ Μαρκιάνος ἔμηνε πρὸς τὸν Βασιλέα, ὅτι πολὺ βλάπτοντοι οἱ γεωργοὶ ἐκ τῆς διαμονῆς αὐτοῦ ἐν τῇ Μονῇ ἐξῳ τῆς Περαικίας ἀπαντοῦσιν ἐπιδιορμόνι ἐναὶ τὰ κυνηγεῖα.

Συνέβη μάλιστα ἔρις μεταξὺ τοῦ υἱοῦ συμπαθώτατον καὶ των τῶν μοναχῶν καὶ τοῦ ἡσυχαστικοῦ κυβερνητή, ἐφ' ὃ ὁ μοναχὸς έκτόνεσεν τοὺς καύσωνας καὶ εἰσήλαβαν συμπαθώτατοι εἰς βοήθειαν. Τότε μάλλον συνετέλεσεν ἐναὶ ἐγκαταλείψει ὁ Βασιλεὺς τὴν Μονὴν καὶ θὰ ἐθεὶ καὶ Περαικία.

Τὰ ἀνεκδοτικὰ ταῦτα ἐπεισόδια συντελοῦσιν, ὡς γνωρίσσεσαν τόσον ὁσανασχέτους οἱ παντοῖοι ταλαπωροῦμεν εἰς τὴν ἀλλοτρία καὶ μὴ βλάπτοντες πρόθυμον τοῦ ἔργου. Δὲν εἶναι ἀπαραίτητον ἐν τούτοις, νὰ δεχθοῦμεν, ὅτι ὁ Βασιλεὺς ἐκ κοινοῦ τοῦ ἀρχιερείου καὶ μερομικῆς ἐν κυνηγείας κατέτρικεν τὸν χρόνον, οὕτων προπαρασκευάζοντας διὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ προτείθεμένου σκοποῦ. Ὁ Βασιλεὺς, ὃς δειχθηκεί τοι τῶν ἐπειτα, ἢ το λιαν χρυσίνων, καὶ εἰς οὔδεν σχεδὸν ἀνευκούν τὰ προμελετῶροι...

1) Συρ.όπ. Ζ', β'.  
2) Συρόπ. Ζ', γ'.  
3) Συρόπ. Ζ', δ'.  
4) Συρόπ. Ζ', ε'.
μεν. Ἡτο λέιον προσεκτικός, να μη ἐκπέση τοῦ ἀξιώματος, ὁ ἐφερε, οὐδενὸς δὲ ὅν ὑποδέστερος εἰς τὰς θεολογικὰς γνώσεις τῶν μεμημένων, ἀνέμενε τὴν κατάληλλον ὥραν, ὅπως διὰ τοῦ αὐτοκρατορικοῦ ὥρκου δόσῃ ῥοτήν. Μετὰ μένου τοῦ Πάπα, ὡς ἀντιπροσώπου τῆς δύσεως, ἔνοικ νὰ πραγματεύθη τὰ καίρια, πρὸς τούτο ὃμως ἔδει νὰ ἐπιστῇ ἡ εὐθεία ὥρα καὶ ταύτην ἀνέμενε, φεύγων τοὺς μετ' αὐτοῦ, ὅπως μὴ διδὴ προώρους ἐξήγησεν καὶ ἀποκαλύπτη, ὅσα εἶπετ ὁ οὕτω καὶ συνοδόν εἰς αὐτὸν ἦσαν τοσοῦτον εὐκρινῆ καὶ διατεταμένα, ὡστε ν' ἀνακοινώθησι πρὸς ἄλλους, παντοιοτρόπως σχολείζοντας καὶ ἰσως προπαρασκευαζόντας ἀντιπραξίαν. Διὸ ἂντο λοιπὸν ἀδιαλείπτω ἀκρατήτω πρὸς θήραν πάθους ἡ τοιαύτη τοῦ Βασιλέως συμπεριφερά. Ἐν τοσοῦτο οἱ ἀθυμούντες διὰ τὴν ἐν ἀρχή πάροδον τοῦ χρόνου, ἐν ὃς καὶ ὁ Συρόπουλος, καὶ οὐδὲν προσδοκώντες ἄγαθον, ἐμεμοίρισαν καὶ κατ' ἱδίαν ἐγόγγυζον, οὐδέν παραλείποντες ἐκ τῶν συντελούσαν πρὸς ἐξήγησιν τῆς ἁθρανοίας, ἐς ἡν περιέστησαν, ὡς ἀποδοτέας ἐς τὴν ἀφορμισάν τοῦ Βασιλέως. Τοιούτοι ἐν παράδῳ ὑπανωμοὶ συγγάκις ἀπαντοίσαν.

Τότε συνῆξα καὶ ὁ Πατριάρχης τοὺς ἄρχοντας, τοὺς σταυροφόρους καὶ τοὺς ἤγουμένους καὶ εἴπε πρὸς αὐτοὺς, ὅτι ἐπὶ ματάιω παρέγραται ὁ χρόνος, ἐνώ δὲν εἶναι δίκαιον νὰ προβῶσιν εἰς ἄλλην συζήτησιν, διότι ὅσα εἴπεν κατὰ τῆς προσθήκης εἶναι ἀναμφίβλητα. Πρέπει λοιπὸν νὰ ξητήσωσιν παρὰ τοῦ Πάπα νὰ ἐκθέλῃ ἡ προσθήκη, οὐδὲ στρέγουσιν ἄλλως νὰ προβῆ ἡ συζήτησις, ἄλλα δέλουσιν ἀπελθεῖ εἰς τὰ ἱδία, καὶ μάλιστα ἐντὸς ἑκά τέντε ἠμέρων.

Πάντες ἐπευρήμησαν τὴν τοῦ Νικιάς, ἀξιοῦντος, ὅτι ἔχωσι πολλὰ καὶ καλὰ νὰ ἐποίησι περὶ δόξης, περὶ τὸν Καθάσιας Θεσσαλονίκης ἐγκαιΐσαν πληθυν. Ἐκυρώθη ὃμως ἡ γνώμη τοῦ Πατριάρχου παρὰ πάντων.

Κατὰ πρῶταν τοῦ Πατριάρχου ἐστάλησαν ὁ Μυτιλήνης καὶ ὁ μέγας Ἐκκλησιάρχης πρὸς τὸν Βασιλέα, ὅπως εὐθυκήσῃ καὶ αὐτῷ. Ἄλλ' οὖτος ἤρωτησεν ἀποστόμως, τὶ εἶναι αὐτὴ ἡ βουλή, καὶ τὶς εἰπε νὰ βουλευθῶσι ἐν ἄγνοια αὐτοῦ; Δὲν ἐννοοῦσι, ὅτι εἶναι ἀναφελὴ ὡς ἐρρήθησαν περὶ προσθήκης, ἐὰν δὲν ἐξετασθῇ τὸ περὶ δόξης; 1)

1) Συρόπ. Ζ'. κ'.
'Ο Μυτιλήνης Δωρόθεος ἀμέσως μετέβαλε γλώσσαν, συμφωνών μετά τοῦ Βασιλέως, ὅστις ἔγινεν ὡς ἐκ τοῦτο τοπίquence, ἐκφράζων τὴν ἐπιθυμίαν, ν’ ἀκούοι, τί προτείνονται ὑπὲρ τῆς ἐναντίας γνώμης καὶ ἀποτελέσμασις μᾶλλον πρὸς τὸν μέγαν Ἐκκλησιαρχήν, ὡς διὰ τῆς σιωπῆς ἐμφανίζοντα ἀποδοκιμάζων. Ἰδοὺ δό λόγος, εἰπέν τούτοις, διότι κατὰ τῆς προσθήκης ἀντιτάξασαν τὸ ἀκαταμαχητότερον τῶν ἐπιχειρημάτων, τὴν περὶ προσθήκης ἀπαγόρευσαν τῶν συναδικῶν ὅρων, καὶ ἐν τούτοις εἰς οὐδὲν ἰσχύσαμεν. Τί θέλει συμβεῖ ὁμως, ἐὰν ἐν τῷ περὶ δάχξης ἔχωσαν, ὡς διαπείνονται, αὐθεντικὰς τινὰς; Θέλουσαν ἀποθῇ ἀκράτητοι, καυχώμενοι ὅτι ἐνίκησαν, διότι δὲν ὑπάρχει ἀκόρετος διαίτητος.

', Άλλ' ὁ Βασιλεὺς δὲν ἐπείθετο, διότι εἶναι ἀδύνατον νὰ κατακληθῶσιν, ἐὰν ἔχωσαν ὑπὲρ ἐκυτῶν τὴν ἀληθείαν, οὐδέ δύναται νὰ βιασθῇ οἱ προαίρεσις τοῦ μὴ πειθομένου εἰς σφαλμέρος λόγους, ἐνόσοι δὲ ἐκέχερα τὰ μέρη δὲν συμφωνοῦσιν, δὲν ὑπάρχει ἀπόφασις συνόδου σίκουμενικῆς.

', Άλλ' ἀν ἀφορίσῃ ἡμᾶς ο Πάταξ ὡς ἀντιφρονοῦντας, ἔλεγεν ὁ μέγας Ἐκκλησιαρχῆς, τις θέλομεν εὑρεῖ πλοῖον, νὰ διασωθῶμεν εἰς τὰ ἑδια; 

', Ο Βασιλεὺς ἅπαντα, ὅτι περὶ τούτου αὐτὸς θέλει φροντίσει, δὲ Μυτιλήνης συνηγάρει ὑπὲρ τῆς γνώμης τοῦ Βασιλέως 1).

', Ὡς ὑπεσχῆθη, μετὰ μίαν ἡμέραν ο Βασιλεὺς ἦλθε πρὸς τὸν Πατριάρχη, μὲν ὁ συνομίλησαν ἐπὶ ἱκανήν ὅραν, οὐδὲν ἡμως διείνευσε ἐκ τῆς ἰδιαίτερας τούτης συνεντεύξεως. Μετὰ πλείονος ἐν τούτως σπουδῆς ὁ Βασιλεὺς ἠσχέλετο νὰ πείσῃ πρὸς διάλεξιν περὶ τῆς δόξης. Τοῦτο μακρὸν ὁ Γεώργιος Γεμιστός, παρώτρυνε νὰ παρασκευάσωσι πρὸς τούτων συζήτησι προηγότος. Προσκηνήθηκες μάλιστα παρὰ τοῦ Πατριάρχου, ἐθεματίσασθεν, ὅτι δὲν θέλουσαν χαλκὴ ἐπόποιες οὐδὲ κατὰ τὸ θέμα τούτο, διακεκριμένων πᾶσιν ἁμαρτολίαις.

', Ο μέγας Ἐκκλησιαρχῆς Συρόπουλος, θαυμαζόν τὸν ἄνδρα, δὲν παραλείπει νὰ παρενεχῇ, ὅτι ἄλλοτε ὁ Βασιλεὺς ἐξέφρασεν ἁμαινόλητος ἁμαρτολίας, πῶς ἐν περὶ τοῦ Καθαρτήριου πυρὸς δόξα εἶναι η

1) Συμπ. Z', Z'.
όρθοτερα, ὃ δὲ Γεμιστὸς παρετήρησεν, ὅτι οὐδὲν ὑπάρχει χείρων, ἢ ἕν' ἀκμισθάλλης τις περὶ τῶν τῆς πίστεως ἡμῶν. Ἡγνωτεὶς τικά, τὴν πολυθεϊστικὴν θεοσφορίαν τοῦ νεοπλατωνικοῦ τούτου φιλοσόφου, ἢτις ἔγνω όμοι γνωσιν, δημοσιευθεύτηκα παρὰ τῶν νεωτέρων, καὶ συνεχίζουσα τὰ τοῦ Πλωτίνου καὶ τοῦ Παρμουρίου, Δία τὸν ἀγέννητον, ἀπάντην πάντα καὶ δημοσιεύθηκα προσθύτατον καὶ τοὺς εἰς αὐτὸν γεγεννημένους ὑπερυποτάτους θεοὺς, τούτων πάντων ἡγεμόνα τὸν Ποσειδῶνα καὶ οὕτως καθεξῆς [1].

Καίτοι νοσῶν ὁ Βασίλειος μετὰ τινας ἡμέρας ἐκάλεσε παρ' ἐκαύτῳ τὸν Πατριάρχη καὶ τοὺς λασποὺς κληρικοὺς πρὸς σύσκεψιν ἄνευ τῶν ἄρχωντων. Καθ' ὁδὸν τινας ἀφελότιμα τὸν Ἡρακλεία, ὡς τοποτηρη- τὼν τὴν Ἀλεξανδρεία, προέδρον τῶν ὑπερτήμων καὶ πρῶτον μητροπολιτῖν, νὰ μὴ ἐγκαταλείψῃ, ως ἀκρόπολιν, τὸ περὶ προσήκην. Τὸ λέγετε ταῦτα, εἰπέν αὐτοῖς, δὲν γνωρίζετε, ὅτι γενήσατε ὅ,τι θέλει ὁ Βασίλειος [2].

Διὰ μακρῶν ὁμιλήσαν ὁ Βασίλειος, παριστῶν, ὅτι τὸ περὶ δόξης εἶναι τὸ κύριον, καὶ δὲ αὐτὸ ἤθον εἰς Ἰταλίαν, ὅστε δὲν ὁμιλᾶται νὰ ἐγκαταλείπῃ ἀνεξάρτητον, διὰτ' ὅτι μᾶλλον θέλουσιν ἐνσυγχυθῆναι ὡς ἐναντίον [3].

Συνηγόρουν ὑπὲρ τῆς προτάσεως τοῦ Βασίλεως ὁ Ρωσσίας καὶ ὁ Νικαια [4].

"Συνηγόρουν αἱ νομίμαι καὶ πάντες ἐπέμεινον νὰ ψήφισθη πρῶτος ὁ Πατριάρχης, ὡστε ἀπεράτην, νὰ μὴ καταλείψῃ, ἢ ἠθῆ κατεγερμένη ἱσχυρὰ θέσει περὶ προσήκης, ἐπεφυλάξατο ὁμοὶ μετὰ τὴν ψήφον πάντων νὰ ἐπανελθῇ [5]." Επειτα ἤρωτήθη ὁ Ἡρακλείας, ὡστε εἰς ταύτην πρῶτον νὰ μάθῃ, ἢ πώς προκύπτει νὰ μεταβαίνων εἰς Φλωρεντία ὁ ὁ Βασίλειος ἧρωτὴ, ὡτι ἦν ἐνευκτεῖς τοῦ τούτου λόγος μέχρι τῆς ὑποκείμενη ἱσχύρα θέσει περὶ τῶν προσήκης [6]. Ἁρκεταὶ, εἰς ταύτα ὁ Ἡρακλείας, ἐδέχθη νὰ γίνῃ πολλὰ ἐν τῇ πιστεύειντα ἡ ὁμοίως καὶ νὰ γίνῃ ψήφισεν τῆς δύναμις, ἵνα τὰ ἐκάλεσιν ὁ Ρωσσίας καὶ ὁ Ρωσσίας. Συνεφώνησαν ὁ Πνευματικὸς Γρηγόριος ἀκολουθοῦν τὴν γνώμην τοῦ Ἐρέσου. Μεθύσκοντας καὶ ὁ λίγοι ὁ Ἡρακλείας, ἡ ὁ μέγας Σακελλάριος καὶ ὁ μέγας Σκευο-
φύλαξ. Ἐπιφυλακτικῶς ἀπεφάνθη ὁ μέγας Χαρτουλάριος. Ἔναντιοθείς ὁ μέγας Ἐκκλησιαρχὴς, ἐπὶ τῇ ἐρωτήσει τοῦ Βασιλέως, μέχρι τίνος χρόνου ἔννοεὶ νὰ παραταθῇ ἡ περὶ προσθήκης συζήτησις, ἀπήντησε, μεγαρκοῦ καταλήξωμεν περὶ αὐτῆς εἰς κοινὸν συμπέρασμα. Τούτο ὑπε- στήριξε καὶ ὁ Πρωτεκχιδικός. Οἱ Ἕγοιμονοι συνετάχθησαν μετὰ τῶν Ἀρχιερείων, ὡστε πλὴν τοῦ Πατριάρχου καὶ τῶν τριῶν ἄλλων ψήφων, πάντες οἱ λοιποὶ συνήνεσαν, καὶ αὐτὴ ἡ γνώμη ἐκυρώθη, εἰπόντος τοῦ Βασιλέως, ὅτι συμφέρει νὰ μένῃ μετέωρον τὸ περὶ προσθήκης συμ- πέρασμα.

Ἑξελθόντες πικρῶς ἀπηύθυναν λόγους πρὸς τὸν Ἐρακλείς, μὴ δεικνύτα ἵσον θάρρος, ὡσον ὁ Πατριάρχης, αὐτὸς δὲ ἐδικαιολογεῖτο, ὅτι δὲν ἦκουσε, τί εἶπεν ὁ Πατριάρχης.

1) Συρῶν. Ζ', θ'. ι'. ια'.
Ε'

ΠΩΣ ΕΝ ΦΛΟΡΕΝΤΙΑ: ΕΤΕΛΕΣΘΗ Η ΕΝΟΣΙΣ

'Ενώ ο Βασίλειος ἐθεδαίον ἄγνοιας περὶ τῆς εἰς Φλωρεντίαν μεταβάσεως, ἐπιστρεφὲν ἐκεῖθεν ὁ Δισύπατος Ἰωάννης διακομίζων τὸ ἐγγεγραμμένον περὶ ἀσφαλείας εἰσόδου καὶ ἔξοδου, ὅτε μετ' ὅλιγας ἡμέρας προσεκάλεσε πάντας παρὰ τῷ Πατριάρχῃ, ἐλθὼν δὲ καὶ ὁ Ἰδιος τὴν ἐπαύριον τῶν Θεοφανείων συνώμολπησε μετ' αὐτοῦ προηγουμένως. Πρὸς τούτοις συγκληθέντας ἐξέθεσεν, ὅτι ὁ Πάπας διατελεῖ ἐν σιγικομίκη στενοχωρίᾳ, καθὸς οὖν οἱ Νικόλαος Πριτζινός, οἱ στρατηγός τοῦ Δουκῶς Μεδιολάνου, κατέλαβαν ὅσον παρακάτω πόλεις, ὥστε ἤδη εὑροί ἡ παρέξη τοῦ συμπάθους, καθυστερούμενον ἤδη ἐπὶ πέντε μηνάς. Μόνην βοήθειαν εὑρέθη ἐκ Φλωρεντίας. Οἱ Φλωρεντινοὶ, πλοῦσιοι ὄντες, ὑπόχρεοινται τὸ ἀπαιτούμενα, ἐὰν μετατεθῇ ἡ ἡμέρᾳ. Διὰ τούτων ἐλθόντας ἡ ἀνατολῶν, ἡ διαφορὰ οὐδὲν ἔλλο ἐσθήσει, ἢ τεσσάρων ἡμερῶν ἀποστάσεις, ὡσον ἄπο Κωνσταντινουπόλεως μέχρις Ἡρακλείας. Οὐ μόνον δὲ θέλει καταθληθῆ ἡμέρας τοῦ καθυστερούμενον τῶν πέντε μηνῶν συμπάθους, ἀλλὰ εἰς τὸ ἐξής θέλει χρησιμοποιεῖται αὐτὸ παρὰ τραπέζης (Πάγκου), ἀμα χειτηθέν, ἐστώ καὶ καθ' εὐθεμάδα.
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

Οἱ λόγοι οὕτω ἔτεισαν καὶ αὐτὸν τὸν Πατριάρχην, καίτοι νοσότα, ὡστε ώς ὁρον ἔζητος να ἐπανέλθῃ διὰ τῆς Ἐνετίας, οὐχὶ δὲ ἀπ᾽ εὐθείας ἀπὸ τοῦ ἐγγυτέρου λιμένος τῆς Φλωρεντίας 1.

Μετὰ κέπτου, συνηγγράφοντο καὶ του Πατριάρχου, μετεκάλεσεν ὁ Βασιλεύς ἐς Ἐνετίας τὸν ἀδελφὸν Δημήτριον, τὸν Δεσπότην.

Συντάξατε ἔζητε, διότι ὁ Πατριάρχης ἔμηνυε, νὰ πέμψωσιν εἰς Ἐνετίαν τὰ περιττὰ, νὰ φέρωσι δὲ μεθ᾽ ἐαυτῶν τ᾽ ἀναγκαία διὰ τὴν ἔνωσιν. Καὶ ποὺς εἶπεν ὁ Ἀγγείαλος θέλει γίνει ἡ ἔνωσις, ἔνοι εἰς οὐδὲν ἐνδιδοῦσιν οἱ λατινοὶ. ὁ δὲ Γεώργιος Γεωμιστὸς παρετήρησεν, ὅτι, ἀμα ἐξεχύθησαν νὰ μεταβῶσιν εἰς Φλωρεντίαν, δὸνται ἀπὸ τοῦδε νὰ ἐνδυνάω τὰς στολὰς διὰ τὴν ἔνωσιν 2.

'Ακούσας ταῦτα ὁ Βασιλεύς ἀπηύθυνε λόγους, ὡς καταπράγη τὰ πνεύματα, καὶ διακαρτηρύμενος, ὃτι ἀγνοεῖ ἄν γίνη, ἢ ἄν δὲν γίνη ἡ ἔνωσις, ἀλλ᾽ ὃτι ὑπὲρ αὐτῆς ὑπάρχει μὸνον ἡ καλὴ προκάρισες, νὰ συντελεσθῇ, ὡς δεῖ. ὁ 'Εφέσου ἔζητεν ἀπὸ τοῦδε νὰ δοκιμάσωσιν, ποὺς διαχάεινται εἰς τὸ Ἑπτάμια περὶ τῆς δόξης. Διέκοψεν αὐτὸν ὁ Πνευματικὸς Γρηγόριος, κατὰ τὸ σύνηθες λίαν στωμύλος, καὶ ἠρώτησεν, ἢ ὁ Ἐφέσου κατέστη ἐξαιρός τῆς Συνόδου, ὡστε ν᾽ ἀπαιτητὰ τὰ ταξιτα. ὃμαι εἶπε καὶ ὁ Νικηφόρος. Συνιερώνησε καὶ ὁ Βασιλεύς, ὃτι δὲν ἔχει ὁ Ἐφέσου ἐξουσίαν ν᾽ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τοῦδε τὰς γνώμας.

Εἰσαχούσων μάλιστα τὴν παράκλησιν τοῦ Πνευματικοῦ ὄνομάσαν αὐτὸν Πρωτοσύγκελλον.

ὁ δὲ Πάπας, μαθὼν ὃτι εἶναι ἔτοιμος πρὸς μετανάστευσιν εἰς Φλωρεντίαν, ἔδωκε τὸ συνήθεια τὴν 12ν Ἱανουαρίου 1439, φιλαρία 2412, μὸνον μικρὸν τεσσάρων, ἀπήγητε δὲ νὰ συνέλθωσιν εἰς τὸν ναόν, ἐν ὃ ἐγνών ἡ πρώτη ἀνακήρυξις, ὡς ἀναγνωριζότα ἡ προκήρυξις περὶ τῆς μεταβάσεως, ἐπὶ λόγῳ τῆς ἐπιθυμίας 3, ὡς ἰδίως πρὸ δῶν μικρὸν εἴπων παύσει 4.

Τῆς 16ν Ἱανουαρίου ἀπῆλθεν ο Μακαριώτατος εἰς Φλωρεντίαν δι᾽ ἀγνώστου ὀδοῦ, προφυλακτόμενος τὰς ἐπιθυμίας.

1) Συρόπ. Ρ. 2' 16' 1
2) Συρόπ. Ρ. 2' 17' 2
3) Πρακτικά. Συνέλευσις ἐκκαιδεκάτη. —Coleti, XVIII. σ. 224.
4) Συρόπ. Ρ. 2' 18'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
'Ο Βασιλεὺς ἐλαβε μεθ' ἑαυτοῦ τὸν Τραπεζουντός, τὸν Ἑφέσου, τὸν Ἡσακλείας, τὸν Μονεμβάσιας καὶ τὸν Κυκίου, πρὸς ἀσφάλειαν ὅτι δὲν ἀπέργονται, συνεννοήσας μετὰ τὸν Μαρκίωνος, ὅτι δὲν θέλει ἐπιτρέψει πλοίον, νὰ μεταφέρῃ τινά ἄλλην.

'Ο δὲ Πατριάρχης ἐπέμενεν, ὅτι εἰς αὐτὸν ἀνήκει νὰ προπορευθῆ, καὶ οὕτως ἔγενετο.

Διὰ τὴν ὑθοπορίαν ἐδόθησαν εἰς ἑκατον ἄνα δ' οἱ φλωρία, ήμοί 340, ἰδιαίτερος δὲ κατεξήλθησαν τὰ ναῦλα καὶ οἱ μισθοί τῶν ἔπποι.

Τὴν 26ν Ἰανουαρίου τὸ ἐστέρας ἐπεδικάσθη ο Πατριάρχης μετὰ τῶν Ἀρχιερέων καὶ τῶν λοιπῶν εἰς τὰ πλοῖα, ἔπεραξες δὲ τὴν πταμπλοίαν τὴν ἑπάρκου τὸ ἐστέρας. Μόλις μετὰ δ' οἱ ἡμέρας ἀπεβίωσεν, διότι τότε ἔφθασεν οἱ ἔπποι, ἀπὸ σταθμοῦ δὲ εἰς σταθμὸν λίζαν βραδεύσει τὴν 7ν Φεβρουαρίου ἔφθασεν εἰς Φλωρεντίαν πρὸς τὸ ἐστέρας τὸν σακάθαρο τῆς ἀπόκρεως. Οὐδὲ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, ἀλλὰ κατέλυσεν ἐν Μονῇ παρὰ τὴν πόλιν, ἐνθα παρέμεινε τέσσαρα ἡμέρας πάσχον, ἐως τὸ ἐξήλθεν τρίτος περίποτας αὐτὸν μέχρι τῆς δι' αὐτὸν ἐνομισθεῖσιν δικαίως (Casa de' Ferrantini) μετὰ σαλπίγγου καὶ κοινονοκρούσεις. Ἐνώπιον τοῦ βουλευτηρίου (Palazzo della Signoria) προσερήγησαν αὐτὸν ἐλληνιστή Λεονάρδος ὁ Αρετής (Leonardo d'Arrezzo), ἐπὶ παιδείᾳ δικαιομένου. 4)

'Ὁ Βασιλεὺς ἔφθασε τὴν 14ν Φεβρουαρίου καταλύσας καὶ αὐτὸς εἰς τὴν αὐτὴν Μονήν, τὴν δὲ 15ν κυριακὴν τῆς τυφράγου, περὶ 2 ὁρᾶν μ. μ. ἔλθον οἱ ἐρχόντες πρὸς προωπάντησιν.

'Ολος ο πληθυσμὸς τῆς Φλωρεντίας ἔθραμπε πρὸς θέαν διὰ τῶν ἀστολισμένων ὅδων καὶ τὰ ὑπερών καὶ αἱ στέγαν ἦσαν πληρής θεατῶν.

'Απὸ προιὰς η ἡμέρα ἦτο φανερὰ, καταλαμπμένη ὑπὸ τοῦ ἑλίου.

'Ἄλλῳ οἱ ἐκκυνήθη πὁ Βασιλεὺς πρὸς τὴν πόλιν, ἐκαλύφθη ο οὐρανός, κατὰ μικρὸν δὲ ἀρχαίοι παρεῖκες, ἀµοί νὰ εἰσέλθη τὴν πόλιν ο Βα- σιλεύς, ἐνθα προσερήγησαν αὐτὸν ἐλληνιστή ο αὐτῆς Λεονάρδος, μετα- ελθεί οἱ βασιλεύσιον ὑπὸ, ἀντὴ πάντης ἔφυγαν. Καταβρέχομενος διήλθεν ο Βασιλεύς τὴν πόλιν, ἔχων ἐκατέρωθεν δ' οἱ Καρδινάλιοι. Τη'περεθεν ἐκφλετείο ὑφανός, δι' οἱ ημέρες μαλλοῦ ἢ ἔγνε τοῦ ὑδάτος. Την άνωτην μετὰ τάχους ἔσπευδον, καὶ οὔδεμα ἐδιδετο προσογή

4) Coleti, XVIII, s. 225, 4048.
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΟΓΟΙ

εἰς τὸν ἥχον τῶν σαλπίγγων καὶ τῶν κωδώνων. Οὕτως ἄπνευστὶ ἐφθάσα
σεν ὁ Βασίλεις εἰς τὴν εὐπρεπεσθέσαν εἰς αὐτὸν διαπάνω τῆς πό-
λεως οἰκίαν τῶν Peruzzi 1).

Ἡ πρώτῃ τῶν νοστείων ἐδομάξα ἀφέθη ἔλευθερα, τὴν δὲ ἐφεξῆς
ἤτοιμάσθησαν αἱ διαλέξεις, καθ' ἄς οἱ Λακτίνοι εἰς τοῦ τοῦ προτείνειν.
Ὁ Βασίλεις ἐνέδωκεν εἰς τὴν αἰτίαν, πρὶν ἐρωτήσῃ τοὺς συνδικούς,
χρέων ὅτι εἶναι δικαίον νὰ λάβωσιν αὐτὸ ἢ ὅτι οἱ Λακτίνοι εἰς ὑπαμο-
ήθη, χάριν τῆς ἴδιοτῆς.

Πρώτῃ συνεδρίασις συνεκροτήθη τὴν 26ου Φεβρουαρίου 1439 2), καθ' ἄς
ὁ Ἰουλιανὸς Κασαρίνης ἐν προομίσης εἰπεν, ὅτι διὰ νὰ συντελεσθῇ
tὸ ἔργον, ἀνάρχη εἶναι νὰ γίνονται συνεδρίασες τρεῖς τῆς ἐδομάδος,
ἐπὶ τρεῖς ώρας, συγχρόνως ὡμος ἄγων εἰς ἑκατέρους μέρους νὰ διαδοθῶν
οἱ μέλλοντες νὰ σκηνοθέτησα μυστικῶς, ποὺς δύναται νὰ γίνῃ ἡ ἐνώσις,
ὅτε ἡ διὰ τοῦ τρόπου τοῦτον, ἡ διὰ τῶν διαλέξεων, νὰ φάσωσιν εἰς
tὸ ξηπτούμενον.

Ὁ Βασίλεις παρετήρησαν, ὅτι διεκόπτη ἐλλοτε κατ' αἰτίαν τῶν
λακτίων ἡ περὶ προσηθῆς συζήτησις, μὴ περαιώθησα, ὅθεν πρέπει νὰ
dιατηρηθῇ ἡ ἐξουσία ἑπανάλος εἰς αὐτὴν.

Συμβουλεύθηκε τὸν Πάπαν ὁ Ἰουλιανὸς Κασαρίνης, ἀπήντησαν, ὅτι
tὰ περὶ προσηθῆς ἐγκατελείφθησαν, διὰ νὰ μὴν καταρρίπτηται ἐπὶ
ματαιοῦ ἡ καιρός, ἀλλ' ἔγγυτο προτιμώτω, δύνασται νὰ ἐξακολουθήσωσιν.
oleon εὐκατηροῦ, προτείνω νὰ μένωσι μετέωρα, ἢ ἐφεξ' ἐπὶ
τῶν νὰ γίνῃ περὶ τῆς ἑωτερικῆς καὶ ἡ σύσκεψις.

Ἐπηκολούθησαν ὅταν συνεδρίασες, τρίς καθ' ἐδομάδα, ἀνὰ τέσ-
σαρας ώρας μέχρι τῆς 24ου Μαρτίου, καθ' ἄς ὑμιλήσαν διὸ τοῦ σχήματος
tοῦ ἀγκυροῦ Δομινίκου Ἰωάννης Ἰσακάκης (Provincialis) Ἰωάννης Ραχονισί
cαι ὁ Μάρκος Εφέσου 3), αἰσχυνόταν μέχρι μεταφυσικῶν ἱερομάχων,
ἀκαταλήπτων κατὰ τὴν τότε τῆς χολαστικῆς λατρείας, καθ' ἐν
πάσα ἐκλείπει τῶν ἐννοιων ἁκρίβεια καὶ τὸ μόνον ἀποτέλεσμα εἶναι
τῶν ἱδεῶν ή σύγχυσις.

1) Συνότοπιστικοὶ, τ. 116.
2) Κατὰ τὰ Πρακτικά Συνελεύσεως Ἑπαρπαζεκάτης.—Coleti, XVIII, σ. 228.
3) Πρακτικά Συνελεύσεως του.—Coleti, XVIII, σ. 241—389.—Ενταύθα
ὁ Συρότοπιστικός τ. 116. Β' ἐναλίσκων δὲν εἶναι ἁκρίβειας.
Τελευταία ὑπήρξεν ἡ εἰκοστὴ πέμπτη συνεδρίασις ἡ συνέλευσις. Ἔν τῇ εἰκοστῇ ἡ λόγος περὶ τῶν φήσεων τῶν πατέρων, ὁ δὲ Μάρκος Ἐφέσου ἤρεντο τῷ γνόσιν τῆς τοῦ Μ. Βασιλείου φήσεως ἐν τοῖς ἀντιφημικοῖς κατὰ Εὐνόμιον, ἐγχώσης ὡς ἔξης: «Ἄξιωμάτι» μὲν γὰρ δευτερεύειν τοῦ ὀνόματι, παρ’ αὐτοῦ τό εἶναι ἄχων, καὶ παρ’ αὐτοῦ λαμβάνων, καὶ ἀναγγέλλων ἡμῖν, καὶ ὅλως ἐκείνης τῆς αἰ- τίας ἐξημερώνων, παραδίδοομεν τῇ τῆς εὐσεβείας λόγῳ διε π.»

Ὁ Ἰωάννης Ἀρκουσάιος ἀντέτεινεν, διότι ἡ φήσις τοιαύτη κεῖται ἐν τῷ κοιμηθέντι ἐκ Κωνσταντινουπόλεως χειρογράφῳ παρὰ τοῦ Νικολάου Κουσαίου ἐν μεμβράναις ὡς ἐν βαμβακίνοις, ὡστε μαρτυρεῖται ἡ πρὸ ἐξ αἰῶνων ἀρχιερείας αὐτοῦ, πρὸ τῆς ἀναφανείως τοῦ σχίσματος.

Ἐπιμένουν ὁ Εφέσος, ὡς ὑπάρχει παρέμβασις, δὲν ἤρεντο, ὡστε καὶ παρ’ αὐτοῖς ἑφίσκεται τῷ βυθίον ὁ πρὸ παρηλαμμένον, ἡλλά τὰ τοιαύτα ἀντίγραφα εἶναι εὐάρεμα, εἷς τὰ μὴ παρηλαμμένα ἀριθμοῦνται κατὰ γειλιάδας.

Ἐν τῇ ἐπομένῃ συνεδρίᾳ ὁ Ιουλιανὸς Καπαρίνης ἔκτεταν παρὰ τοῦ Μιτυλήνης Δωρόθεου τὸ ἕδον αὐτοῦ, ὁ εὐφιλής φέρον τὴν φήσιν. Ὁ Ἐφέσος παρετήρησεν, ὡς τῆς αὐτῆς χειρὸς εἶναι τὸ προκομισθὲν παρὰ τοῦ Νικολάου Κουσαίου.

Ἐξηκολούθησεν ἡ σωζόντας, μὴ περισσοτεῖχος εἰς μόνον τὸ περὶ τοῦ γνήσιον, ἡλλὰ ἐπεκταθεῖσα καὶ εἰς τὴν ἐρμηνείαν τῆς φήσεως.

Μετὰ καλρὸν ὁ Βῃσικρόων ἐν τῇ ἐπιστολῇ πρὸς Ἁλέξιον Λάσκαριν Φιλανθρωποῦ ἤσχετο, ὡς τῇ ἐν τῷ Συνόδῳ ἐξ εὑρέθησαν χειρόγραφα.

---

1) Πρακτικὸς Coleti, XVIII, σ. 2-6 καὶ ἑπτά.
2) Ἡ Z i s h l a m a n Unionsverh. σ. 245 ἔδεχε τοὺς δισταγοὺς, ὃν ἐγίνετο ἡ γνωστός ἡμῖν ἀποτελομένος τῆς ἐν Βασιλείᾳ Συνόδου Φράκ Ἰωάννης, ὑπεύθυνος ὁ P a l a k y P r o f. ad Mon. Conc. XIII, ἀλλ’ ἅνευ λόγου, διότι δὲν ἐγίνετο ὁ μόνος, ὡστε ἐκ Βασιλείας προσήλθον εἰς τὸν Πάπαν. F r o m m a n n K r i t. B e i t r. σ. 7.
3) Ἡ αγνοωτοῦ θεοδότους ἐν τοῖς Πρακτικοῖς ὁ V a s t L e C a r d. Bessarian σ. 84 ὅτι ἐπὶ τοῦτος ἐγένετο θάρρος πολὺς, κατευθυνάτοις ἂν τῆς παραμβάσεως Ἰουλιανοῦ καὶ Βασιλέως, ἐν δῶρον ἐν καθ’ συνεδρίασι βλέπομεν τὸν Βασίλεια, εἰπόντα ἄλλας λέξεις, ὡς ἐπαναγάγεται εἰς τὸ προκειμένου τὴν σωζόντας.
4) Ἡ πρὸ διοικήτης (εἰς κεφαλατικοῦ) Βιοτετήτης καὶ Πατρὼν. Ψηφαντικῆς σ. 135, 200.
τοῦ Μ. Βασιλείου, τίσαρα ἐν μεμβράναις καὶ δύω ἐν παπύρῳ (μεταξῆς). Ἐκ τῶν ἐν μεμβράναις τριάν ἁνήκεν εἰς τὸν Μιτυλήνης Δωρόθεον, τὸ δὲ τέταρτον εἰς τοὺς λατῖνους. Ἐκ τῶν ἐν παπύρῳ τὸ μὲν ἁνήκε τῷ Αὐτοκράτορι, τὸ δὲ τῷ Πατριάρχῃ. Μόνον τὸ τοῦ Πατριάρχου δὲν ἔφερε τὴν ἑκάτην, ἀποκοπεῖσαν προφανῶς, ἐνώ ἄλλα τινά πλεονάζοντα προσέτησαν 4.

'Επὶ τέλους ἐν τῇ ἐκκόστῃ τρίτη συνεδρίασε ο Ἰωάννης Ραουσσαῖος σαφέστερον ἐθήλωσε, τι φρονοῦσιν οἱ τῆς δυτικῆς Ἐκκλησίας. «Μίαν ἐγνωρίσε τὸν πατέρα αἰτίαν ὑiou τε καὶ πνευμάτος, ... θύ ὡς καὶ οὐδὲθε διδάξει (ἡ ἀποστολικὴ καθήδρα) δύο ἀρχαῖς, ἤδη ἄλλο αἰτίας.» 5.

Ἡ ἡμολογία αὐτῇ ἐνεποίησε μεγάλην χαράν εἰς τοὺς τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀμέσως συνήλθον τὴν ἐπικύριον τὸ πρῶι, ὅπως σκεφθοῦσι περὶ αὐτῆς.

Πολλὰ εἰπεν ο Βασιλεύς περὶ τῆς δεινότητας τῶν περιστάσεων, διότι, ἐνδὲ σπεύδωσι, θέλουσιν ὑποστή πολλῷ χείρων, ἢ ὅσα οἱ χριστιανοὶ ἐπὶ Διολκητικανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ.

Τότε προσκυνήθη ἢ πρὸς Μαρῖνον ἐπιστάλη τοῦ Ἀγιομάρτυρος Μαξιμου τοῦ ἡμολογητοῦ ἐν ἑτει 650, λέγοντος καὶ «Τῶν τοῦ νῦν ἠγιωτάτου Πάπα συνοδικῶν, οἷς ἐν τοσοῦτος, ὅσας γεγράφατε κεφαλαίας, οἱ τῆς βασιλίδος ἐπελάβοντο, δυσὶ δὲ μόνοις ὅλῳ τὸ μὲν ὡραχεῖ περὶ θεολογίας, ὅτι τι, φασίν, εἰπαν ἐκπροεισεθαί κακὸ τοῦ υἱοῦ πνεύμα τὸ ἅγιον, τὸ δὲ κτλ., καὶ εἰς μὲν τὸ πρῶτον συμφούνου παρῆλθον ὑψίσταις 'Ἐφομαίνων πατέρων, ἐπὶ μὴν καὶ Κυρίλλου» Ἀλεξανδρείας ἐκ τῆς πονθειότητος αὐτῶν ἱερὰς πραγματείας εἰς τὸν εὐαγγελιστὴν ἅγιον Ἰωάννην, ἔἐν ποὺ αἰτίαν τὸν υἱοῦ ποιούντας τοῦ πνευμάτος σφαῖρας αὐτοῖς ἀπεδείξαν· μὲν γὰρ Ἰωάννην Θεοῦ καὶ πνευμάτος τὸν πατέρα αἰτίαν, τὸ μὲν κατὰ τὴν γέννησιν, τὸ δὲ κατὰ τὴν ἐκπορευσίν· ἀλλὰ ἧνα καὶ δι' αὐτοῦ προϊέναι δηλώσωσι καὶ ταύτη τοῦ συναφείς τῆς οὕσεις καὶ ἀπαράλλακτον παραστήσωσιν. Τούτων ἀναγνωσθέντων, εἰπὼν πάντες ὡμοί νὰ καταλείψωσι πάντα τάλλα, ἐνδὲ οἱ Δακίνοι πείθονται εἰς τὴν ἐπιστολὴν ταύτην, ἡμεῖς

1) Carte, ΧVIII, σ. 4246. 2) Πρακτικά Carte, ΧVIII, σ. 382 καὶ ἑπ.
Η ΕΝ ΦΩΡΕΝΤΙΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ

Άνωμέθοι. Προτέρεψαν όσ' έκ τοῦτον τὸν Βασιλέα νὰ ἐρωτήση τὸν Πάντω καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ, ἂν δέχενται τὴν ὁμολογίαν τοῦ Μαξίμου.

Οἱ Δικτῖνοι ἀπήγγησαν, ὅτι εἶναι ἀπαρχαίτητος συζήτησις, διότι δὲν ὁμιλήσαν τελευταίοι, ἐνδ' πλείστα ἐξήγησαν παρὰ τοῦ Ἐφέσου.

Ὁ Βασιλεὺς ἀκούσας ταῦτα, ὀφείλει μετὰ τρεῖς ἡμέρας, ὡς τὸ σαββατόν, νὰ συνέλθῃ ἢ Σύνοδος, ἀλλὰ παρῆγγειλεν εἰς τὸν Μάρκον Ἐφέσου, καὶ εἰς τὸν Ἰρακλείας Ἀντώνιον, νὰ μὴ παρεμφερῆση πρὸς ἀποφυγὴν ἀντιλογιῶν, παρακαλοῦσαν τὴν ἐνωσιν.

Οὐδενὸς ἀντιλέγοντος ὁμιλήθησαν ὁ Ιουλίανος Ραουσάιος δύο συνε-

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
νοιαν τῶν παρ’ αὐτοῦ ῥητορικοί, ὥστε ἀνάδειγμα ν’ ἀποδειχθῇ, ὅτι τὰ ἑκτά ταῦτα, ἕνων ὑπήρξαν, δὲν συνέδουσι τῇ ἄδειᾳ τῆς ἀπάνθης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὡς ὡς τὸ τότε ἄνωμένη. Ἡρέσει τούτῳ εἰς τὸν Βασιλέα, ἀλλ’ ἐπὶ τέλους ἀπεδοκιμάσθη. Κατὰ τὴν διάλυσιν τῆς συνε-
δρίασεως ὑπεσχέθη ὁ Νικιάς νὰ φέρῃ τὸν λόγον προσεχῶς, ἀμὴν συνέλθοσιν 1).

Ἐν τῷ μεταξὺ ἐφθάσει ἐκ Κονσταντινουπόλεως ὁ Κατακουζήνος ὁ
Φακράσις, φέρων ἐπιστολᾶς τῆς Βασιλίσσης καὶ τοῦ Δισσότου Κον-
σταντίνου, ἵππους ἀπαραιτήτως καὶ κατὰ τὴν γνώμην τῆς Βουλῆς
βοηθείαν τοῦλαχιστὸν δύω κατέργων, ὅπως ἐπισκεφθῇ ἡ ἀρχὴ τοῦ
Ἀμυράτ. Ὁ Βασιλεὺς ἀπὸ ταῖρων μελετῶν νὰ ἴστηθη τὴν βοήθειαν
ταῦταν παρὰ τοῦ Πάπα, ἐθεώρησε κατάλληλον τὴν ἀφορμήν.

Ἐν ταῖς συμφωνίαις τοῦ Πάπα περείγεστο καὶ ἡ βοήθεια αὐτὴ ἐν
ἀνάγκῃ. Ἀντὶ δὲ τῆς διαπάνης διὰ τὴν φρουράν τῶν τοξοτῶν (τ’ἀ-
γρατόρων), ἦταν συμποσιαμένης εἰς ἑνδεκά γελιάδες φλορίαν, ἐξῆκτησεν
ὁ Βασίλευς τὸ ποσόν τοῦτο πρὸς ἐξοικονόμησιν δύω κατέργων, ἀναδε-
χήμενος εἰς ἱδίων ἐν Κονσταντινουπόλει νὰ διώσῃ τὰ ὀρειλόμενα ταῦτα
eἰς τοὺς ἑκεὶ φύλακας. Ἀλλ’ ὡδὲν ἀφέλησαν αἱ ὑπομνήσεις 2).

Κατὰ τὰ Πρακτικὰ ἀμέσως συνήλθον ἐν τῷ καὶ τοῦ Ἀγίου Φρα-
γίσκου πρὸς ἑξῆκυσιν τῶν βίβλων, εἰ ὡς ἐπείσθησαν, ὅτι δύναται νὰ
γίνῃ ἑνώσις 3).

Οἱ Δακτῖνοι ἀπῆκον διαλεξεῖς, ἀλλ’ ὁ Βασίλευς ἐδυσπίστευεν περὶ τῆς
ἐκθάσεως αὐτῶν, ἀποβλέπον διὰ τὴν ἑπιτυχίαν τῆς ἑνώσεως εἰς εὑρε-
σιν μέσου τινὸς ὄρου. Διὸ καθημέραν ἐβουλεύετο ἡ μετὰ τοῦ μεγάλου
Πρωτοσυγκέλλου, ἡ μετὰ τοῦ Ἄρματος, ἡ μετὰ τοῦ Νικιαίας, οἱ δὲ
λοιποὶ ἐκάθεντο ἄργοι, ἦσαν δὲ ἐν δυσμενείᾳ. οἱ μὴ ἀκολουθοῦντες
ἐκνίασαν, οὐδὲ ἐπετρέπετο εἰς τινὰ νὰ ἐξέβληθη τῆς πόλεως 4).

Μιὰ τῶν ἡμερῶν προσκληθέντες συνήλθον εἰς τὸ Πατριαρχικὸν οἰκήμα,
ὅπου ὁ Βασίλευς παλλὰ εἶπε περὶ τῶν καθημέρων αὐτοῦ ἐς προστά-
τον τῆς Ἐκκλησίας καὶ περὶ εὐρέσεως μέσου ὄρου. Εἶπεν παλλὰ καὶ οἱ

1) Συρὸν π. Η', 6'.
2) Συρὸν π. Η', 9'.
3) Πρακτικά Coleti, XVIII, v. 392.
4) Συρὸν π. Η', 5'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
συνεργούντες υπέρ τού Βασιλέως, ο δὲ Πατριάρχης ταλαιπωρούμενος ύπό τῆς νόσου ἀπῆλθεν εἰς τὸν ἴδιον κατόνα.

'Ο Ρωσσίας, ο Νικάκας καὶ ο μέγας Πρωτοσύγκελλος ἀνέπτυξαν τὴν πρότασιν τοῦ Βασιλέως, ὡς πρὸς τὸν Ἀγαμέμνονος Μαξίμου ἤχηντα ἐν τῇ πρὸς Μαρίνον ἐπιστολῇ. Ἀντέλεγον ο 'Εφέσος καὶ ὁ Ηρακλείας, ὡς πράγματι δὲν δοξάζουσι τὰ τοῦ Μαξίμου οἱ Λατίνοι, ἀλλὰ λόγῳ μόνον.

'Ο Βασιλεὺς οὔσιστο, ὡς δὲν δύνανται νὰ ἐξετάσωσι, τὸ φρονοῦσιν ἐν τῷ βάθει τῶν καρδιῶν, ἀλλὰ πρέπει ν' ἀρκεσθῶσιν εἰς τὴν διὰ γλώσσης ὁμολογίαν καὶ ἔκτης νὰ συλλεγθῶσιν καὶ γνώμαι, σοῦ κατὰ ἄνδρα, ἀλλ' ἀθρόως, τὸ προτιμᾶται ἐκ τῶν δῶν ἄντιθετος προθετῆς τῶν. Οἶκοι τινὲς ἐδόχουσιν, ὡς στέργουσι, ὡς εἶπον ὁ Ρωσσίας καὶ ὁ Νικάκας: ἐπανελάβα τὴν ἐρώτησιν ο Βασιλεὺς πρὸς τοὺς σωτήριας, ἀνθ' ὕμων ἀπήντησαν ὁ Νικομηθείας, ὡς στέργουσι καὶ αὐτοὶ.

'Ο 'Εφέσος καὶ ὁ Ηρακλείας ἄναγνωστο, νὰ προβάδωσιν εἰς ἄλλας ἀνωτικάς συζήτησις, ἦλθον δὲ εἰς λόγους ο Ρωσσίας καὶ ο Ηρακλείας, διὸ ο Βασιλεὺς σφοδρώς ἐπέτιμησε καὶ πληρής θυμοῦ ἐπὶ μίαν καὶ ἡμίσειαν ὅραν, ὡς φανατικοὶ ἐνεργοῦσιν κατὰ τῆς ἐνώσεως.

Μετὰ σεβασμοῦ ἀπήντησαν ο Ηρακλείας, μεθά ἐγένετο σιωπή, ἡς οὐ δὲν Βασιλεὺς τῇ μεσιτείᾳ ἄλλων ἐδώκει συγγνώμην εἰς τὸν Ηρακλείας, τοποτηρητήν ὡντα τοῦ Ἀλεξανδρείας καὶ πρόεδρον τῶν ὑπερτίμων Συρράπτων.

Πάλιν ἐπέλθεν ἥργα καὶ ἐνίο ταχέραμε καὶ ἦ ἑρτή τοῦ Ἀγίου Γεωργίου, δὲν ἐδίδετο τὸ στηρέσιον, ἐπὶ τριμυχίαν καθοστερήμενον. Πάντες ἐπισκοπὰ ἐξ ἐνθείας, πλέον δὲ τῶν ἄλλων οἱ τοῦ Βασιλέως γιαντικαραίοι, οἱ οίκες προσήγχυσαν εἰς τὸν μέγαν Πρωτοσύγκελλον, ὡς πλέον τῶν ἄλλων δυνάμεων. 'Αλλ' οὐδὲν ἄριστηκαν αἱ ὑπομνήσεις αὐτοῦ, ὡς οἵκεθεν ἐδέθηνα νὰ χρησιμοθεί ἀνά ἐν φλωρίον, ὡς καὶ πάλιν ἐπανελάβεν, ἐνεώς καὶ αὐτὰ τὰ ἱερατικὰ προσήγχυσαν εἰς αὐτοὺς πρὸς πάλιν, ἀλλὰ δὲν εὐβέθη ἀγοραστής.

'Επειδῆ δὲν εἶχον πῶς νὰ ζήσωσι, εἶπον εἰς αὐτοὺς, πορεύεσθε πρὸς τὸν Ἐφέσον καὶ πρὸς τὸν μέγαν Σακελλάριον, διότι αὐτοὶ κοιλύσαν τὴν ἐνώσιν. 'Απεληπτικοὶ προσῆλθον πρὸς αὐτοὺς, εὑρόν δὲ μόνον τὸν μέγαν.

1) Συρράπτων, Ἡ, ἴ.
Σαχελλάριον, Μασινάλ Χρυσοκούκην, προς ὁν ἐπον, ὅτι ταῦτα ἐμαθὼν παρὰ τοῦ μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου. Οὕτως ἀπλώς ἀπελογήθη, ὅτι δὲν εἶναι δικαιόν νὰ καταναλίσκωσι τὰ χρήματα τοῦ Πάπα ἐν ἀργίῃ 1.

Ἐπὶ τῇ παρακλήσισι πολλῶν ἐμῆς οἱ Πατριάρχης εἰς τὸν Βασιλέα, ὅτι οὐδὲν δύναται νὰ γίνῃ, οὐδὲ εἶναι δίκαιον σάγχως νὰ ταφῇ ἐντὸθα, διὸ πρέπει νὰ ἐπιτρέψῃ τὴν οὐκε ἐπάνωδον.

'Ὁ Βασιλεὺς ἐμῆς, ὅτι αὐτὸς δὲν ἀργεῖ, καὶ ὅτι ἄκουστον υἱὸν ζητεῖ, ἐὰν δὲ δὲν εἶναι ἀνακτών νὰ ἐπέλθῃ συμπέρασμα, δὲν ἀρμόζει ἀποτόμως νὰ διακόψωσίν, ἄλλη εὐσχήμως, ἀπεσχῆθη δὲ νὰ ἐπικεφαλήτη τὸν Πατριάρχην.

Ἐντοσοῦτο ὁ διδάκτως Ἰωσήφ ἐκαυχάτω, ὅτι εὑρεῖ τὸν λόγον, δὴ λ. τὴν διατύπωσιν, τῆς ἐνώσεως, ὃν θέλει εἰπεῖ μόνον ἐν τῇ Συνέδρῳ 2.

Ὃι Λατίνοι ἀπῆκοσι, ὅτι δὲδήθεις τὰ συμπεράσματα αὐτῶν, ὅτι νὰ προχωρήσωσι εἰς διαλέξεις.

Ἐπὶ τέλους ἑλθὲν ὁ Βασιλεὺς εἰς τὸν Πατριάρχην, μετ’ αὐτοῦ μόνου συνομιλήσας.

Τὴν ἐπαύριον ἐκλήθησαν παρὰ τὸν Πατριάρχη τὸ Ἐφέσου, οἱ Ρωσίαις, οἱ μέγας Χαρτοφιλάξ καὶ οἱ μέγας Εκκλησιάρχης, ἀπεραιώθη δὲ νὰ μηνύσωσι πρὸς τὸν Πάπα, ὅτι οὐδεμία ἐπάρχη ἐκτὸς ἐνώσεως, διὸ κατὰ τὰ συνεδρεῖα ἤτοι τὰ πρὸς ἐπανοδὸν δαπάνας.

Ὁ Πάπας δεικνύσις ἐπικράτησε, ἀντιμένωσι δὲ, ὅτι οἱ Λατίνοι εἶναι ἐτοιμοὶ νὰ δώσωσι περὶ παντὸς τὸν λόγον, διὸ πρέπει νὰ συνέλθωσιν ὅλα οἱ τῶν καταλόγου, καὶ ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου ἐπιτύθησον τὴν χείρα, νὰ ὁμόσωσι, πολλοί ἔχουσι γνώμην περὶ τῶν ἀκουσθέντων.

Δὲν ἔγινε δεκτὸν, ἐπὶ τὸν λόγον ὅτι δὲν ἔθινεν κατὰ τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου νὰ γίνῃ ὅτι ὁ ἄνδρος καλλίτης. 'Αλλ’ ὅμως ἀντέλεγεν ὁ Ρωσίαις, διὸ κατὰ τὴν γραφὴν αὐτὸς ὁ θεός ὁμήρει: ἐξοτέρον δὲ τὴν αὐτήν περὶ ὥρκου πρότασιν ὑπέθεκαν ὁ Μεταλήγης 3.

1) Συρόπ. Π', σ': Ἡμερομηνια 23 Ἀπριλίου 1439 ἕφεσι οἱ παράξεις τοῦ κοινοῦ τῆς Φλωρέντιας, δι' ὑπὸ ἔπαιδος ὁ θάνατος Φλωρέντιας 1200 διὰ τὰς δαπάνας τῆς ἐκ Φεραρίας μεταβάσεως καὶ ἀνά φιλ. 1700 κατὰ μήνα ἐπὶ τέσσαρας μηνακάτος ἀπὸ τὸν Φεραρίαν. Cod. B a r b e r i nus, XVI. 85. σ. 264.
2) Συρόπ. Π', σ':
3) Συρόπ. Π', η'.
Πρὸς διευθέτησιν τοῦτων ἦλθεν ὁ Βασιλεὺς εἰς τὸν Πατριάρχην, ὅπου
συνήλθον καὶ ὁ λαός, ἐκ δὲ τοῦ Πάπα ἐστάλησαν τρεῖς Καρδινάλιοι,
ὁ Καμεράριος τοῦ Ἀγ. Κλήμεντος Φραγκίσκος Κονδολμέρης, ὁ Ἰου-
λιανὸς Κωσταρίνης καὶ ὁ Νικόλαος Φιμάνος τοῦ Ἀγ. Σταυροῦ καὶ
dέκα Ἐπίσκοποι. Μετὰ ἡπτομετείκη δεινότητος ὠριζόταν ὁ Ἰουλιανός,
ἀνακεφαλαιώσας τὰ μέχρι τοῦτο γενόμενα καὶ πρὸς ἐνδεικνυον, ὅτι ὁ
tῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας ἀπέφυγον τὰς διαλέξεις, προτείνον, ὅ ἐν
deχόμεθα ὑπὸ συμμετέχοντα τῶν λατινῶν, ἓνά ὑποχωρήσωσιν εἰς τὰς
dιαλέξεις 4.

Ἐφιλοτμήθη ὁ Βασιλεὺς ν’ ἀποκρώση ἡ τὴν μορφήν, ἡπτομετείκη καὶ
ἀυτός, ἔλθα κατὰ φυσικὸν λόγον ὑποδέστερος ἐν τῷ λεγεῖν, καὶ συμ-
περαίνων, ὃτι ἐγκατέλειπον τὰς διαλέξεις, ὡς μὴ ἀγούσας εἰς συμπέ-
ρασια.

Ἐδευτερολόγησαν καὶ ὁ Ἰουλιανός καὶ ὁ Βασιλεὺς, ἕκεινος δὲ τελευ-
tαῖον εἶπεν, ὅτι εἰς ωὐθένα ἀνήκει τὸ προφητικὸν δόρον, ὡστε νὰ προ-
μαντείσῃ, ὅτι διὰ τῶν διαλεξῶν δὲν μέλλει νὰ προβῇ συμπέρασια.

Οὕτως διελήθη ἡ συνεδρία, μεθ’ ἴνα εἴδε πάνιν καὶ ἴδιαν ὁ Βασ-
λεὺς τοῦ Πατριάρχη καὶ τὸν Πάπα καὶ μετὰ τὰς συνεντεύξεις τεῦτας
συνεκάλεσεν ὁ Βασιλεὺς τοὺς περὶ αὐτόν, πρὸς ὅπειρον εἶπεν, ὅτι παρατη-
σάμεν τὰς διαλέξεις, ὡς ἀπελευθηκότως 5. Διὰ τοῦτο ἐκρίνε καλὸν
νὰ σκεφθῇ περὶ ἄλλου τρόπου, ὅτι wipe εὐρεθῇ ἢ μεσότης πρὸς ἐνώσιν.

Μετὰ τοῦ Πάπα λοιπὸν συνερώθησαν, ἐκκρίθησαν νὰ ἐκλεγθῶσι δέκα,
οὕτως ἐν τῷ κελλίῳ τοῦ Πάπα, παράνοια καὶ τοῦ Βασιλέως, καὶ τῇ
βονθείᾳ μεταχειριστώσι, νὰ διερευνῆσωσι, συνεχήσωσι καθημεράν, περὶ
tοῦ ἑαυτοῦ τῆς ἐνώσεως. Ἐκκαὶ ὁμοίως πρέπει νὰ προτάσῃ τὴν
διαλεξαίοννον, ὅτι εἰς ἴδιας πεποθήσεως λαλεῖ. Κατόπτων, ὅταν τῷ προ-
τειόμενον ἐνεργήθη παρὰ πάντων, ν’ ἀποτελέσῃ τὸν ὅρον τῆς ἐνώσεως.
Τὰ ὅπως συγκεντρώμενα καὶ ἐκάστην ἤθελον μεταδιδοθῆναι εἰς τοὺς μὴ
pαρόντας. Τεύτα εἰπόν ὁ Βασιλεὺς ἀπήλθον τοῦτον 6.

Ἐκ τῶν δέκα ἐξελεύσασαν ὁ Ἰθακείας, ὁ Ἐφέσου, ὁ Ῥώστιας, ὁ
Μνεμεσαίας, ὁ Τραπεζοῦντος, ὁ Κυζικοῦ καὶ ὁ Νικαίας. Μετὰ τρεῖς

4) Συρόπ. Ἡ’, 6’. Πρακτικά Coleti, XVIII, p. 468.
5) Συρόπ. Ἡ’, τ’.
6) Συρόπ. Ἡ’, τα’.

όμως συνεδρίασες ἐπεισόδησας, ὅτι καὶ τοῦτο εἶναι ἀπαρκτόν, οὐδὲν δὲ ἐκ τῶν ἑκεῖ εἰρημένων ἀνεκοινώθη εἰς τοὺς λοιπούς.

'Ἐν όμιλίας συνήθεις παρὰ τῷ Πατριάρχῃ, παρ' ὃς συγνάκες συνήρχοντο, εἶπεν οὐσός, ὅτι ἡ ἐνωσίς καὶ ἡ εἰρήνη τῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι ἀπαρκήτως, ἀλλ' ὅτι ἔνεκε μερικῆς συγκαταθέσεως καὶ ὑκονομίας εἶναι ἀνέργικος. "Ἄν δὲ ἡ ἐνωσίς ἐπέλθῃ, οἱ ἔχθραι πάντας θέλουσιν ἀποδεικτάς καὶ θέλουσιν ἐπιχεῖτε τὴν φιλίαν αὐτῶν, ὅν σήμερον ἀπειλοῦσι τὸν ὀλέθρον.

'Αντέλεγεν, ὅτι εἰς τὰ τῆς πίστεως δὲν χωρεῖ συγκατάθεσις. 'Ἀλλ' ὁ Πατριάρχης ἀντέκρουσε τὴν ἀντίφησιν, ἐπὶ λόγῳ ὅτι τὸ ἑκ τῆς συγκαταθέσεως κέρδος ἀνακήλη τὴν ἐλάττωσιν, διὸτι τὸ ὑπόλοιπον, τὸ μὴ θυσιαζόμενον, ἄρχει. 'Ὅτως προπαρεπεισάκθη τὰ πυεύματα 1).

Μετὰ τὴν παύσαν τῶν συνελέυσεων οἱ Λατῖνοι ἐγκατάσχον ἐκθέσεις, ἐξηγούσαν τὰ δόγματα κατ' αὐτοὺς δίκαια μακρὸν, ἡν ἐκείνην ἐκ τοῦ Βασιλέα μετὰ τοῦ συμπεράσματος, ὅτι ἐπὶ αὐτοῖς μόνον τὰ τοῖς ὅροις εἶναι ἐνδεχόμενα ἡ ἐνωσίς 2).

'Αναλαβὼν δ' Βασιλεὺς ἐκ τῆς παραπροσώπης ἀνακάθεσις συνεκάλεσε πάντας παρὰ τῷ Πατριάρχῃ, ὅτις δὲν ἔκακεν πᾶσαν καὶ μόλις ἠδύνατο νὰ ἐγείρῃ τὴν κεραλήν ἐκ τοῦ προσκεφαλαίου. 'Εκφράζον τὴν πείζοντας αὐτὸν ἠγκατάσχον, προσεκάλεσε νὰ λάθωσι γνῶσιν τῆς ἐκθέσεως καὶ νὰ ἐκφρασθοῦσιν ἐπὶ αὐτῆς, ἡ ἀποδειγμάτων, ἡ συντάσσωστας ἠλιθήν ἐκθέσεις, ἕνα δύσην ἀνθρώπους δὲν κρίθωσιν ἀρκουσί 3).

'Ἡ ἐκθέσεις περιέχει τὴν δύσλοσιν, ὅτι οἱ τῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, δὲν ἐννοοῦσα οὔ, ὅτι τὸ Πινάκα τὸ "Ἄγιον δὲν ἐκπορεύομαι καὶ ἐκ τοῦ υἱῶν, ὑπελαβὼν δὲ ὅτι οἱ Λατῖνοι, τοῦτο λέγουσι, ἐννοοῦσι, ὅτι ἄν ἕως ἅρχον ἐκπορεύεται, ὅτι δὲ Λατινοὶ ὑμολογοῦσι, ὅτι καὶ αὐτὸ ἐννοοῦσι τὸν πατέρα πατὴρ καὶ ἄρχη τῆς ἡλικίας τῆς θεότητος.

Πλὴν τοῦ Ῥωσίας, τοῦ Νικαίας, τοῦ Ἱερομόλης καὶ τοῦ μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου, ὥσπερ ἦκομαν τοῦτο ἀπεδοκίμασαν ὡς ἀνεπίδεκτο διορθώσεως. Ὁ Ῥωσίας καὶ ὁ Νικαίας ἐπεχείρησαν νὰ παίσωσι, ὅτι

1) Συστήθι Π', 16'.
2) Συστήθι Π', 17'. Πρακτικά Coleti, XVIII, σ. 493.
3) Συστήθι Π', 17'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
τό αὐτό ἐννοοῦσιν οἱ 'Ἀνατολικοὶ λέγοντες διὰ τοῦ νῦθο, ὅτι οἱ Δυτικοὶ λέγοντες ἐκ τοῦ νῦθο, ἀλλ' ὁ Ἐφέσου ἀνθίστατο.

Ὁ Πατριάρχης ἐν τῷ μέσῳ τῆς συζητήσεως κεκμηκὼς ἀπεγκόρησεν, ὁ δὲ Βασίλειος παρημελοῦσε αὐτὸν μετὰ προσοχῆς καὶ τελευταίον ἀπεφάνθη, ὅτι ἐκαστὸς ἵππεις νὰ εἴπῃ τὴν ἱδίαν γνώμην ἰτιλογομημένην καὶ ἐγγράφως. 'Αντέλεγεν ὁ 'Ἡρακλείας, ὅτι οὐδὲποτε τοῦτο ἐγένετο ἐν αἰκονομενικαῖς συνέδοις. Ἀλλ' ὁ Βασίλειος ἐπέμεινεν, ὅτι τακτικὴ εἶναι ἡ βούλησις αὐτοῦ, ὅπως οὔδεπεπτε ἄρνηται, ὅσα εἴπεν 1.

Ἡ οὖρα παρῆκεν, ἐνὶ τοῦ λόγου δὲν ἐγένετο πέρας, ἐωροῦ ὁ Βασίλειος ἑδώκε τὴν ἐδεικνύοις νὰ διακοψώσῃ πρὸς ἀριστον, διὰ νὰ ἐξακολουθήσῃ κατόπιν. Κατὰ τὴν ἐπανάληψιν εἰσήχθησαν ὁ Γεώργιος Γεμιστός, ὁ Σχολάρχης, ὁ 'Αμφρούτζης καὶ οἱ Γραμματικοὶ τοῦ Πατριάρχου, ἀλλ' ὁ Πατριάρχης ἔμεινεν ἐν τῷ δοματίῳ τοῦ Φιλάνθρωπον.

Μόνον ὁ Μάρκος Ἐφέσου ἀνθίστατο ἐναντίον πάντων, πιλέστακε ἐπικαλούμενος μαρτυρίας, προκομίζων καὶ τὸ ῥητὸν τοῦ Ἀγιομάρτυρος Μαξίμου. Ὁ Νικαίας Βησσαρίων δὲν ἐξέχετο αὐτῷ, διότι ἡ ἐπιστολὴ δὲν σωζεται τελεία. Ὁ Ἐφέσου προήγαγε τὸ τοῦ Δαμασκονοῦ λέγοντος δι' αὐτοῦ ἐκ πατρὸς ἐκπορευόμενον, διότι μόνος αἰτίος εἶναι ὁ πατὴρ.

Μόνη ἡ ἐστίρα διέλυσε τὸν ἁγώνα, ὁ δὲ Βασίλειος ἔρισε τὴν ἐπαιροῖν προὶκαὶ νὰ συνιλθῶσθαι πάλιν πρὸς ἐξακολούθησιν. Ἡ συζήτησις ἐπανελήφθη ἡ αὐτὴ, μόνον ἀντιπαρατιτταμένου τοῦ Ἐφέσου περὶ τῶν προθέσεων ἐκ καὶ διὰ καὶ προβάλλοντος μαρτυρίας περὶ τῆς χρήσεως αὐτῶν 2.

Κατὰ τὴν τῶν συνάξεων τούτων ἐξεφώνησεν ὁ Βησσαρίων τὸν ἐν δίκα κεφαλαίας περὶ ἐνόσεως λόγον 3, δὴ εὐρίσκομεν πλήρη ἐν τοῖς Πρακτικοῖς, ἐνῷ περὶ τῶν λοιπῶν, ὡσα διετρέξων, τραχάδην γίνεται λόγος. Προσέφερε καὶ ὁ Σχολάρχης τρεῖς λόγους ὑπὲρ τῆς ἐνόσεως, σὺς ὅμως δὲν ἀπηγγείλεν 4.

Ἀλλ' ὁ Νικαίας ἑθεώρησε περιττὴν τὴν φιλοσεικίαν μετὰ τοῦ Ἐφέ-

---

1) Συρόπ. Η', ἱερ'.
2) Συρόπ. Η', ἱερ'.
3) Πρακτικά C o l e t i, XVII, s. 400 καὶ ἐπ.
4) Δόσιθς s. 468.
σου, ὡστε ὅτε ἰδίᾳ συνάχρονον εἰς τὸν Πάπαν μετὰ τοῦ Βασιλέως παρεδίχθη τὴν δόξαν.

Παρετήρησαν ἄλλοι, ὅτι δὲν ἁρκεῖ νὰ στέρησῃ εἰς ἐξ αὐτῶν, ἐὰν δὲν συγκατατεθῶσι καὶ αὐτοὶ. Πρὸς τούτα ἀπελογήθη ὁ Ἑφέσιος, ὅτι αὐτὸς ἐξήντησε νὰ ἐκλείψῃ ἡ προσβήση, τούτῳ δὲ γενεμένῳ καθίστατο ἀκλατ-βής ἡ περὶ τοῦ ἐναντίου δόξα τινῶν ὡς πρὸς τὸ καθόλου πλήρωμα τῆς Ἑκκλησίας. Εἰς τὴν βεβαιώσαν ταύταν ὑπὸς ἂντετεῖν.

Ἐπανηλήθων ὡς ἐκ τοῦτο εἰς τὰ πρότερον εἰρημένα, ἀείον οὐ Βασιλεύς δυσχεραινῶν εἶπεν, ὅτι καιρὸς πλέον εἶναι νὰ ἐκθέσωσι πρὸς τοὺς Δατίνους, τί φρονοῦσιν.

Παρεμβαίνας ὁ Ῥωσίας ὑπέμνησεν, ὅτι δὲν ἁρμόζει, νὰ μὴ στέργοις, ἐὰν ὑπάρχωσι βραχία τῶν ἀνατολικῶν Ἁγίων συμβεβαζόντας τὴν ὑπόθεσιν καὶ πρὸς ἀποδείξειν ἔξεβαλεν ἐκ τοῦ κόλπου χειρόγραφον βεβλιόν τοῦ Πατριάρχου Ἰωάννου Βέκκου, ὡστε ἐπὶ τοῦ ἀνακτήσας τὴν Κωνσταντινούπολιν Μιχαήλ Παλαιολόγου, Χαρτοῦλα καὶ τῆς Μ. Ἑκκλησίας, καθείργησι διὰ τὴν παρρησίαν κατὰ τῆς μελετωμένης καὶ τότε ἐνώσεως. Μετέβαλεν ὄριος γράμμαν, ἐν τῇ εἰρήνη ἐκλεπτέσας τὰ υπὲρ τοῦ δογμάτου τῶν λατινῶν ἐκτεθέντα ὑπὸ Νικηφόρου Βλεμμεδίου ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἰωάννου τοῦ Δούκα. Ἐπὶ τοῦτο ἀνεβιβάσθη eis τῶν Πατριάρχων θρόνον ὑπὸ τοῦ Μιχαήλ Παλαιολόγου ἐν τεί 1275 καὶ ἔξεβαλε τὰ ἐκ τοῦ Νικηφόρου Βλεμμεδίου ἐρανυθέντα 1.

"Ἡσει τοῦτο εἰς τὸν Βασιλέα, ὡστε ἄριστος νὰ ἀρθήσωσι τὰ λοιπὰ ἐπὶ, περιοριζόμενοι εἰς ἐν ἡ δύο, ἀρκοῦντα διὰ τὴν ἐκθέσιν. Ὁς τούτων ἔξεβαλεν τὸ ἐπὶ τῆς ἐπί τῆς τράπεζας Συνόδου, ὡς περιέκοψεν αὐτοῦ τὸν τό Ἐκκλησίας. Πρόσελήφθη δὲ προσήκει καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ Ἀγίου Κυρίλλου, τὸ λέγον ἐπὶ πατρὸς δε' εἰδο. Ἐπὶ τοῦτοι προσεκλήθησαν νὰ ἀποφαν-θῶσιν, ἐὰν στέργοις, ἡ μὴ, διεπάχθη δὲ καὶ ὑπομνήματογράφος, νὰ σημειώ τὰς γνώμας. Οἱ τέσσαρες ἡ πέντε πρώτοι ἐξέθεσαν συντόμως καὶ αὐτοκεφαλῶς τὰς γνώμας, ἐπειδή δὲ ἡ ὡρα παράβρεχετο, προετραπήθηκαν οἱ λοιποὶ, ἀπλῶς νὰ δηλώσωσι τὸ στέργων ἢ οὐ στέργων. Τοῦτο ἐπράξαν νὰ πολλοὶ δηλώσαντες, ὅτι στέργοισιν.

1) Νικηφόρος Γρηγορές, Ι. σ. 429. Παχύμερης, Ι. σ. 399. Εὐφρατεῖ Ἀλλιτιοι, Γραγκία Ορθόδοξα Ι, 61. Π. Ι-644.
'Ο μέγας Ἑκκλησιαστής ἐπίμεινε, νὰ ἐκθέσῃ ἐν πλάτει, τι φρονεῖ καὶ ἐπειδὴ δὲν ἐδίδετο ἡ ἱδέα, ἐδήλωσεν, ὅτι δὲν στέργει. Τούτων ἡκαλώθησαν ὁ Ἀγγαίος, ὁ Μανδροβλάχιας, ὁ Πρωτεύς, χαὶ οἱ κριτοῦσι τῶν Ἑγουμένων.

'Αλλ' ὁμώς ἐκφύλωθε τῶν πλείουν ἡ ψήφος, ἐφ' ὦ ὁ Βασιλεὺς ὁ Ῥιθίσ ἐκ συντεχνία ἐκθέσις ἐπὶ τῇ βάσει τῶν δύο Ῥητόν παρά τῆς ἐπιτροπῆς συγκεκαίμενης ὑπὸ τῷ Ρωσίᾳ, τοῦ Νικαίας, τοῦ μεγάλου Χαρτοῦλαχος, τοῦ Γεωργίου Γειμιστοῦ καὶ τοῦ Σχελάριου.

Μετά τὸ αριστον συνήλθεν ἡ ἐπιτροπή, ὃ δὲ Σχελάριος προήγαγε σχέδιον, ἐπεξεργασθέν παρ' αὐτῷ, ὅπερ ἐνεκρίθη παρὰ τῶν λαοτῶν πλήν τοῦ Γειμιστοῦ καὶ τοῦ μεγάλου Χαρτοῦλαχος, καὶ τούτῳ ἀνεγνώσθη εἰς τὸν Βασιλέα 1.

Διὰ βραχέων ἡ ἐκθέσις περιείχε τὴν δήλωσιν, ὅτι οἱ Γρακιοι 2 ὑπελάμβαναν τοὺς Δατίνους λέγοντας, ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἀγγεὶ ὑπὸ τοῦ πατέρα καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ ἐκπροέρεται, ὡς ἀπὸ δύο ἀρχῶν καὶ δύο πνεύμων, ἀλλ' ἔδε ἐν ταύτῃ τῇ οἰκουμενικῇ Συνόδῳ συνελθόντες μετὰ μακρὰς συζητήσεις ἐπεισοδήσαν, ὅτι οἱ Δατίνοι δὲν ἀποκλείουσι τὸν πατέρα ὡς ἀρχήν καὶ πηγήν ὅλης τῆς θεότητος, ἀλλ' ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ ὑμνώδους ἀμφοτέρων, ἔτην ἐκ πατρός δι' υἱοῦ προέρεται, οὗθεν ἐκκλησίαι ἐνεκαθίσταται 3.

Ὁι πλείους ἐπηύθυναν τὴν ἐκθέσιν καὶ πολλὰ εἶπον, ὅπως πείσωσα καὶ τοὺς ἄλλους. Τότε ὁ Ἰερακτίας ὑπήμνησε εἰς τὸν Βασιλέα, ὅτι στέργοντες δὲν ἄναπληρώσουσι πλέον μετέωρον πρὸς ἢδαι βοηθεῖαν ἐν ἀνάγκη τῷ Ἰσραήλ περὶ τῆς προσθήκης. Ὁ Βασιλεὺς ἀπεκρίνατο, ἔχει αὐτὸ εἰς τὸ εἰκονοστάσιον σου. Ὁ Μονομακέσις προέτρεψε, νὰ μὴ γίνῃ καὶ τώρα ὅτι δυστυγίας ἔγινεν ἐπὶ Μιχαὴλ Παλαιολόγου πρὸς μετάνοιαν. Ἀλλ' ὁ Βασιλεὺς διέταξε, νὰ ἐκφέρῃ ἐκκατά τὴν ἢδαι γνώμην.

Ὅς μὲν εἶπον στέργον, οἱ δὲ οὐ στέργον, ἐν ὅς καὶ ὁ μέγας Ἑκκλησιαστής ὁ Ἐσταθμός ἤταν.
σιάρχης (ο Συρόπουλος), ο ή δε Δακεδαίμονος εξήτησε να δηλώσων γνώμην και οι γραμματικοί. Αδειξ τού Βασιλέως είπον ολο το στέργω, ημών δε 24 εστερεάν και 12 αντείπων. Ο Βασιλείως έστειλε τον Νικομηδέας και τον μέγαν Χαρτοφύλακα πρὸ τον Πατράρχη, μένοντα εν τού κοιτών τού Φιλανθρωπινού, άπεφανθη δε και ο Πατράρχης, ότι στέργει, έκφραζον μάλιστα και την απόφασιν, ποὺ υπάρχον οι διστάζοντες.

Την ούτω κυρωθείσαι ἐξείπεν ὠρίσεν ο Βασιλείως να κομίσωσι πρὸς τὸν Πάπαν ο μέγας Σακελλάριος και ο μέγας Σκευοφύλαξ και δύο Αρχιερεῖς.

Λαβόντες γνώσην αὐτῆς οι Λατίνοι ἀπεφανθήσαν, ὅτι εἶναι ἄσσοσθεντος, εξήτησαν δε, ἡ νά γίνη δεκτὴ ή παρ' αὐτῶν σταλείσα, ο νά δοθώσαι εξηγήσεις ἐπὶ διάδεκα ἀποριών, ὡλον τεινοῦσιν εἰς τὸ πόρισμα, ὅτι δὲν εἶναι ἐρώτη εἰσεις διεγερτῶντων, ὅταν έκαστος διατηρή, ἢν εἶχεν ἐναντίαν ἐνναιν. 4)

Αἱ διάδεκα ἀπορίας δὲν ἀνεκονώθησαν εἰς τὴν σύνεχιν παρὰ τοῦ Βασιλέως, ἐπειδὴ δὲν ἀργή ἐπανηχεῖτο ὁ χρόνος, τρεῖς, ο μέγας Χαρτοφύλαξ, ο μέγας Ἐκκλησιάρχης και ο Πρωτόκυκλος, εξήτησαν μετ' ἐπιμονῆς παρὰ τοῦ Πατράρχου τὴν ἄκειν ἐπιτροφής εἰς τὰ ἔδαι. 'Ενεκα τούτου θήρασαν εἰς τὰ βασιλεία διὰ μαθημάτων, ὅπου ο Φιλανθρωπινός ἐπέπληξεν αὐτοὺς μετὰ ἥμνου, ὡς μηχανομενούς τὴν ματαιώσαν τοῦ έργου και ἀπείρησαν, ὅταν φθάσωσιν εἰς τὴν προτεινοῦσαν, νὰ ἐνακατην ἕνα θεοτεχνικά δικαίωμα.

'Απελευθέρασαν, ὅτι οὐδένα σκοτον ἔχωσιν ἄντιπράξεως, ἀλλ' ἡ τα- λαιπορία πέζει αὐτοῦς. Καὶ ἀστάβονται μὲν τὸ δοκοῦν τῆς πατρίδος συμφέρον, ἀλλ' ἐπίσης ἐξελίξα τον ψυχικὸν κινδύνου. 'Ο Βασιλείως έχει τὴν δύναμιν νὰ πράξῃ ὃ·τι προοίμεται, ἀλλὰ δὲν δύναται παρ' αὐτῶν ν' ἀπαιτήσῃ, αὐτοὶ οὔτε νὰ προδιώκουσι πάς ἰδιας φυγάς.

'Ανακοινώσας ταῦτα πρὸς τὸν Βασιλέα ο Φιλανθρωπινός, ὠμίλησε κατόπιν πραξάτερων καὶ παραγινωπότερων.

'Εγκαλέσαν εν τούτω ὁλοὶ διὰ τὴν καθυστέρησιν τοῦ στηρείσθαι, οὐδὲ αἱ πρὸς τὸν Καμεράριον προσήκει περὶ τούτου συνετήλεσαν.

4) Συρόπ. Η', τη' καί ιθ'. Πρακτικά Coleti, XVIII, σ. 476.
Επεπλήγησαν μάλιστα ο μέγας Ἐκκλησιάρχης καί ὁ Πρωτεύδοκος παρὰ τοῦ Βασιλέως, διότι ἐπρέσθεσαν κατὰ παραγιγών τοῦ Πατριάρχου εἰς τοὺς Καμεράριους, ἀλλὰ ὁ Βασιλεὺς ἔδωκε συγγνώμην, ὅταν ἤρθε τῷ αὐτῶν, ἵνα ὑπελάμβανεν ἄλλο τι τοῦ διὰ τῆς προσευχῆςς ἅκοποίμασεν.

Συγχαίρει παρέλθον ἠμέραι. καθ' ἐκ τοῦ Ῥωσίας, ὁ Ἕλειας καί ὁ Πρωτοσύγκελλος κατ' ἱδίαν συνεβολεύεσθαι καί τότε μοῦς τῆς 22ης Μαΐου ἐδόθη τὸ σιντρέσιον, κατὰ διαταγήν τοῦ Καμεράριου, ὡς μαθόντος, ὅτι εἶπεν ὁ Πατριάρχης, χοίριλτω καὶ τοῦτο τὸ σφιγκόν τοῦ Πάπα, φλυστί 1208. Ὁ Χριστόφορος Γαρατώνης, ἐπίσκοπος Κορώνης, εἶπεν μάλιστα να μὴ δοθῇ τι εἰς τὸν Μάρκον Ἑφέσου, ὡς ἐσθίοντα τὸν ἄρτον τοῦ Πάπα καί ἐν τούτως ἑαυτοῖμοιν.

Μετὰ τινας ἠμέρας ἐγένετο σύναξις παρὰ τοῦ Πατριάρχη παρόντος τοῦ Βασιλέως καὶ κατὰ διαταγήν αὐτοῦ. Τότε ἔμνησθη τῶν ἀποριῶν ὁ Βασιλεὺς κατὰ πρώτον, ἀλλὰ πάλιν μὴ ὅρισας αὐτὰς. Ἡ ὁποῖᾳ ἐμπίπτωσαν εἰς πέλαγος ἄρχινες, ἐξῆτες νὰ ἐξετάσωσιν, ἐνδιώκανται νὰ στερέωσι τὸ ἐκ τοῦ νεός.

Περί τοῦ ἐκ καὶ τοῦ διὰ ἢρξατο ἐκ νέου μακρὰ συζήτησις, ὁ δὲ Βασιλεὺς ἀπήτησε νὰ συμπαρευρίσκωσιν καὶ οἱ ἀρχόντες, διότι πρόκειται περὶ τοῦ συμφέροντος τῆς πατρίδος. Μετὰ ἀπορίας ἤκουσεν ὁ Ἅγαρις τὸν Μάρκον Ἑφέσου κατὰ τριῶν ἀπολογοῦμενον καὶ ὑπερεσχύουντα, ἵνα εἰγενὲς ἀκούσει τὴν ἐπιθύμησιν διάθεσιν, ὦτι παρεπρόνοεσσιν.

ὁ Βασιλεὺς ἤδην, ὅτι οὐδὲν γίνεται πέρας τῆς φιλονεκίας, εἶπεν, ὅτι κατ' αὐτὸν δὲν εἶναι ἐμφάτων συμπεράσματα, ἢν προτερον δὲν διευκρινήθη, ἢν τὰ προκαμουθέντα παρὰ τῶν Δατίων καίμενα εἶναι γνήσια ἢ ἀπόκρυφα. Ἀλλὰ διὰ τ' ἀποκρυφώσων αὐτὰ ὡς ἀπόκρυφα, δὲν νὰ φέρωσι καὶ τὴν ἀπόδειξιν.

Οἱ ὑπὲρ τῶν Δατίων ὁμολογοῦντες ἀπήτουν ἐκ τοῦ προχείρου ἀπόφαγ- σιν, ἐνευ τῆς βοσχείας βεβηλῶν. Πάντε ἡ ἐξ ἀμέσως ἐξερράθησιν, οἱ δὲ λοιποὶ διεισάχθησαν ἀμέσως νὰ ὁδηγήσωτο, τι φρονοῦσιν.

Μόνος ὁ μέγας Ἐκκλησιάρχης ὑμίλησεν ἑκτενῶς, ἐκφραζόν τοῦ ἀπορίαν, πῶς ὁ Ἀρχιερεῖς ἐσπευσαν ἐπὶ τοινότου σοβαροῦ ἑτήματος,

1) Συρόπ. Θ', α'.
2) Συρόπ. Θ', β'.
ἐνῷ κατὰ παντοίους τρόπους νοθεύονται τὰ θέματα, ὡς παραδείγματα δὲ ἐπεκκλαθήθη τινὰς λόγους τοῦ Χρυσοστόμου, ὡς ὁ Πατριάρχης Εὐθύμιος ποτὲ μὲν ἐκήρυξε νόθους, ποτὲ δὲ γνησίους. Πῶς εἰναι δυνατόν, νὰ ἐχωστι γνώμην περὶ ὁσεον Λατίνων Ἀγίων, ἢν καὶ τὴν γλώσσαν ἀγνοοῦσιν, προκομίζομεν μᾶλιστα παρὰ τῶν προσενεγκόντων τὸ Ἀγιον Σύμβολον εἰς τοὺς πρακτικοὺς τῆς ζ. Συνόδου νεοτειμένων καὶ ἑγχριζομένων, ὡς οὕτως ἀνεγνώσθη ἐν τῇ Συνόδῳ μετὰ τῆς προσήκης. Διὰ τοῦτο, διατελῶν ἡ ἀγνοία, ἀποφαίνεται, ὡς ἀναγνωρίζει γνώση, ὡς εἰναι σύμφωνα πρὸς τὴν ἑπιστολήν τοῦ Ἀριστοτέρου Μαξίμου καὶ πρὸς τὰς βῆσεις τοῦ Ἀγίου Κυριλλοῦ, τὰ δὲ ἀσύμφωνα δὲν παραδέχεται, ὡς νόθα.
Τοῦτο ἀπεφανθήκαν καὶ οἱ μετ’ αὐτὸν γνωριμοδοτήσαντες, ἀλλ’ ἐπισήμως ἡ ψήφος τῶν πλείουν ὑπὲρ τοῦ ἐναντίου 1.
Ὁ Βασιλεὺς παρατηρήσας, ὡς πλὴν τεσσάρων ἡ πέντε ἀρχιερείων, οἱ λοιποὶ ἔσαν σύμφωνοι, ἐναντιοῦνται δὲ οἱ μέγας Χαρτοφύλαξ, οἱ μέγας Ἑκκλησιαρχὴς καὶ ὁ Πρωτεκάθηκος, οἵς ἀκολούθουσιν οἱ μετ’ αὐτῶς ψηφίζοντες, ἐν ἐπομένῃ συνεδρίᾳ ἔζητησα νὰ προκυμισθῶσι τὰ πρακτικά τῶν Ὀικουμενικῶν συνόδων, ὡς ἑμεῖς βεβαιωθῆ, τίνες ἐν αὐτάς ἐρεισίτωσι. Οὕτω θέλουσιν ἀποφύγει νῦν τὸ αὐθαίρετον. Ἐν αὐτοῖς εὑρίθησαν, ὡς μόνον Ἐπίσκοποι καὶ Ἀρχιμανδρίται ὑπάγασαν. Κατὰ συνέπειαν οἱ μὴ ἀνήκοντες εἰς τὸν κατάλογον τούτον διεκέχθησαν νὰ συμπωθῶσι.
Τὴν τέθη τάλιν εἰς τὸ μέσον τὸ ἐκ τοῦ νῦν, ὅ ἐπευκονοῦμεν νὰ δειξῶσιν ἴσον ὑπάρχον τῷ διὰ τοῦ νῦν καὶ μετὰ πολλῆς βίους ἀπεστόμων τὸν Ἐφέσου. Ὁ Ἡρακλείας ἔξηνες ἐκ τοῦ κύλτου βηβήλων, ὡς χρήσμον εἰς τὴν ὑπόθεσιν, τὸν συνοδικὸν τόμον κατὰ τοῦ Πατριάρχου Ιωάννου Βέκκου καὶ κατὰ τῆς ἐν Δουγουδών οἰκουμένης ἐνώσεως. 'Αλλ’ ὁ μέγας Πρωτοσυγκέλλος μετὰ μεγάλης ἐπαθομότητος ἐπέτεθη κατὰ τὸν Ἡρακλείας, λέγων, δικαίως ἐρείπει αὐτὸ τὸ καρά καὶ δὲν ἐδείκνυες ἐν Κοντόλε. Ἀναθεμάτισαν πρῶτον τὸν Καβάσιλαν (ἐπίσκοπον Θεσσαλονίκης ἐν ἔτει 1340) 2, καὶ ἐπειτὰ ἀναγνώσουσι αὐτὸ. 'Ιδὼν ὁ Ἡρακλείας τὸ θράσος τοῦ ἑπιμάχοντος, τὰς διαθέσεις τῶν περὶ αὐτὸν κυριακοῦσας καὶ τὴν δυσαρέσκειαν τοῦ Βασιλέως, ἐσωπήσαν 3.

1) Συρόπ. Θ', γ'.
2) "Ορασ. 8 Συρόπ. Γ', ζ'.
3) Συρόπ. Θ', δ'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Κατ’ ἄλλην ἡμέραν συνήλθον πάλιν κατά τὸ έθος, οἱ δὲ λατρευόντες ἔπηνον τὰ καλὰ τῆς ὁμολογίας καὶ τῆς εἰρήνης. Οἱ Ἰρακλείας ἐξήγησαν νὰ ἀναγνωσθῇ ἡ πρὸς τῶν Λατίνων σταλείσα ἐκθέσεις, ως ἀπαξ μόνον ἀκουσθείσα, ἀλλὰ εὔθες εἶπεν ὁ Νικαίας, ὅτι δὲν περιτοιεῖ τιμὴν ἡ πρότασις, ὅτι δὲν ἔδοθεν προσφυγή.

Ἀλλοι παρετήρησαν, ὅτι μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῶν Λατίνων δὲν ὑπάρχει μεγάλη διαφορά, όποτέ ἀποτελεῖ αἵρεσιν, ως όποτε ἀπεκκαλέσθη ποτὸ τοιαύτη.

Εἰς ταῦτα ἅπτησαν ὁ Εὐφέσου, ὅτι πράγματι ἀποτελεῖ αἵρεσιν, ἀλλὰ ἀπέφυγον νὰ ὁνομάσωσιν αὐτὴν τοιαύτην, ἐπεὶ ἐλπίζει ἐπιστροφῆς τῶν ἐν πλάνῃ. Κατ’ αὐτοῦ ἐπετίθησαν ὁ Μικυλής καὶ ὁ Δακεδαυμονίας, λέγοντες, τις εἶσαι μὲ ἄποκαλύφω τοὺς Λατίνους αἵρετικοι. Παρ’ ὁλὸν ἰδρύοντο καὶ εἰς χεῖρας, ὅτι δὲν διελύοντο. Εἰς ἐξερήμωνον ὁ μέγας Πρωτοσύγκλητος εἶπεν εἰς τὸν Πατριάρχην ὁ Ἔγγο γινώσκω, ὅτι καὶ ἂν δεγθῶμεν τὴν ἐνώσιν, οἱ Λατίνοι θέλουσιν ἀναθηματίζει ἡμᾶς, ὅπως καὶ ἂν δὲν δεχθῶμεν, ἀλλὰ προτιμὸτερον νὰ δεχθῶμεν» ¹.

Μετὰ δῶο ἡμέρας ἐπανελήφθη ἡ αὐτὴ συζήτησις, πολλαὶ δὲ κατεβλήθησαν παρακαίνησες πρὸς τὸν Μάρκον Εὐφέσου, ὅπως εὑρή ὁἰκονομίαν τινα. Μετὰ πολλαῖς λογομαχίαις, ὅτι εἶναι μέγαλη ἡ διαφορά, στενοχωρούμενος ὁ Εὐφέσου εἶπεν, ὅτι τὰ τῆς πίστεως δὲν συγχωροῦσιν συγκαταθάσιν. Εἶναι δὲ ὅτι ὅροι τὰς τόπους, καθιε τὴν κεφαλῆν σου καὶ μετὰ ταῦτα πορεύον ὅπου θέλεις.

Ἡ φιλονεοκλα έξήγησεν, πάντοτε γινομένη σφραγίστηκε, ἐσοφοῦ ὁ Βεσλίριος Νικαίας ἀνακατέ εἶπεν, ὅτι μετὰ δαιμονιστος καὶ μανιφεστον δὲν εἶναι ἐμπνευστή συζήτησις, καὶ ἐξήλθεν. Εἶπε καὶ ὁ Μάρκος Εὐφέσου, ὅτι νόθος (κατείπε) εἶπε τῇ δὲ συνοφόρος καὶ δεχθῆ καὶ αὐτὸς. Ο Πατριάρχης ἐσώπτησα.

Τὴν ἑπετήριον ἦλθεν ὁ Βασιλεὺς καὶ κατὰ διαταγὴν αὐτοῦ ἐπανελήφθη ἡ συζήτησις. Πάλιν ὁ Εὐφέσου ἐμάχετο μόνος κατὰ τὸν Ρωσίας, τὸν Νικαίας, τοῦ μεγάλου Πρωτοσύγκλητον καὶ τοῦ 'Αμπρούτζης. Ἐδοκιμασεν ὁ Γεώργιος Γεμμιστός (Πλάθων) νὰ συνηγορήσῃ ὑπὲρ τοῦ Εὐφέσου, ἀλλὰ, σκοφοῦστος αὐτῶν τοῦ 'Αμπρούτζης, ἐσώπτησεν.

¹) Συρὸς π. Θ', ε'.
II. ΚΑΛΛΙΓΑ ΜΕΛΕΤΕΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ
"Ο Εφέσου ξήτησε ν’ αναγνωσθή τι έκ τού βιβλίον τού Καθάσιλα, Ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης ἐν ἔτει 1340, περὶ τού προταθέντος ζητήματος, ἀλλ’ ὡς Ῥωσίας πρὸντισθήν, διϊσταμένα διὰ ἐνώσιν καὶ εἰρήνην, οὐχὶ διὰ σχέσιν καὶ διάστασιν, ὁ δὲ Καθάσιλας εἶναι σχεσιακός. Πισώ, εἴπεν ὁ Δακεδαιμονία, ληπτομενεῖς, ὃτι ἔχομεν αὐτὸν ἄγιον; Λουσίβο, ἐἴπεν εἰρωνικὸς ὁ Εφέσου, ἀναγνωσθῆτω ὁ Βέκτος, καὶ, ἐννοήσεις ὅτι πάντες ἐκλατίζον, ἐσώτησεν 1.

Πάλιν συνηθίζον μετὰ μίαν ἡμέραν περὶ τῶν αὐτῶν συξήτησιν, ἀλλ’ ὁ Μάρκος Ἐφέσου ἐπιάστα. 'Ὁ Πατριάρχης, ὡστε μέχρι τῆς ἡμέρας ταύτης οὐδὲν ἔλεγε, παρενέβη δυνάμεις, ὃτι θέλει ν’ αναγνωρίσει τὰ κείμενα τῶν πατέρων, διὰ νὰ φανερώθη.

Συνηθίζει πρὸς τότε τὴν ἐπαύριον, ὃτι ὁ Βισακρίος Νικαίας ἀνέγνωσε ρήτα τινα τοῦ Ἰεροῦ Κυρίλλου, ἀτελή καὶ περικεκομένα, ἔπειτα τοῦ Ἰεροῦ Ἐπιφανείου καὶ αὐτά μὴ ἀκριθῆ, προσέθετο δὲ, ὅτι πολλαχοῦ λέγουσι ταῦτα οἱ 'Αγιοι.

Ὀμίλησε καὶ ὁ Βασιλεὺς ἐξαιρέων τὴν ἐνώσιν, ὡς κινηθεὶσιν περὶ τοῦ καθοδημοῦ πατρίδος αὐτοῦ, ἐπὶ εὐσεβείας διακρινόμενος καὶ καταλείψας ως κληροδότησα τὴν τελείωσιν τοῦ θεαράτου έργου. Ἐμνήσθη δὲ καὶ τοῦ Πατριάρχου Εὐθυμίου καὶ τοῦ σοφοῦ διδασκαλοῦ Ἰουσίφ, ὡστε ἔλεγεν, ὅτι ἔχει τὸ ἐνωτικὸν ἐκείνο, τὸ ἀξιότου.

Ὀμίλησε κατόπιν οἱ Νικαίας Βισακρίων καθὰ τὴν αὐτήν ἐνώσιν, ὡστε, ὅς νέος, δὲν ἔφθασε τοὺς γηραιοτέρους, τοὺς ἐπικενέσαντας τὴν ἐνώσιν, εἰδὼς ὅμως τὸν Σηλυμβρίας Χορτακομένον, ἄνθρω πόνον καὶ ἐκ τῶν μεγάλων διδασκαλίων.

'Ὁ Πατριάρχης συνέκλαλε πάλιν διὰ τὴν ἐπαύριον, ὡς κηρύφωσε περὶ τῶν ὕψων, ὦσα ἄκουσαν 2.

Μετὰ παρέλευσαν ἡμέρας δύο συνῆλθον πάλιν καὶ εὐθύς ἐπέθη τὸ ζήτημα, ὅτι μαρτυρεῖται τὸ εκ τοῦ νεοῦ, ὡστε ἔρθουσι νὰ στέρξουσι, διὸ ἐξητύπησαν αἱ γνώμαι. Οἱ 'Αρχιερεῖς ἀπήτησαν, πρῶτος ν’ ἀποφανθῇ ὁ Πατριάρχης, ὡστε εἴπεν, ὅτι ἐπιφυλάσσεται νὰ δώσῃ γνώμην τελευταίος. Ἀντέπησαν οἱ 'Αρχιερεῖς, ὅτι εἰς τὸν Πατριάρχην ἀνήκει.
ν' ἀποφανθῇ πρῶτος περὶ δογμάτων, ἐνθιδών δὲ οὔτος εἰς τὴν ἀπαί-
τησιν ταύτην, συνεκπαιρίμανοι καὶ σκοτεινὸς ἐξεφράσθη, ἀλλ' εἰς τοὺς
πλεῖστους ἐφάνη, ὃτι δὲν στέργει.
Ἐκ τῶν λοιπῶν Ἀρχιερεῶν καὶ Ἑγουμένων δέκα ἦσαν οἱ στέρζαν-
tες τὸ ἕκ τοῦ υἱοῦ, διεκαττᾶ δὲ οἱ μη στέρζαντες.
Ὁ Βασίλειος καὶ ὁ Πατριάρχης ἔγναν σύνοι καὶ ὁ μὲν Βασίλειος
ἐξῆτε να γνωρισθῶσαν οἱ Ἀρχιερεῖς, ὁ δὲ Πατριάρχης ἐκώλυε.
Συνομίλησαν οἱ δύο καὶ κατόπιν διελύθη ἡ συνεδρίας.
Ὁ Ῥωσίας Ἰσίδωρος, ἐπισκέψεις τὸν Πατριάρχην, προέτεινε να
προβάδισι εἰς τὴν καθάρσιν τῶν ἀντιφρονῶντων, μὴ τυχόν πράξωσι
τούτο ἐκεῖνο. Ὁ Πατριάρχης ἀντιτάχθη, φρονοῦ, ἃτι χρέος ἔχουσιν
οἰκονομικῶς να προενεχθῶσαν πρὸς τοὺς διαφορομένους.
Ὁ Πατριάρχης, προσκαλέσας τὸν Τυρνόβου, τὸν Ἐμασίας καὶ τὸν
Μολοδολάχιας, ὠνείδισαν αὐτοὺς, ὡς μὴ ἀκολουθήσασαν τὴν γνώμην
αὐτῶν, ενῶ εἰσε λόγους, ὡς τε θεωρεί αὐτοὺς ἀναποστάστους.
Αὐτοὶ παρετήρησαν, ὡς οὕτω ἐνόησαν αὐτὸν φρονοῦντα, ὡς ἐναντι-
ούμενον εἰς τὸ ἕκ τοῦ υἱοῦ. Ἀντιπαρετήρη τὸν Πατριάρχη, ὃτι, ἃν
τούτο ἐφέρει, ἡθε λέει αὐτὸ ἑντός. Προσευχὴς ὤμως μέλλει να
δηλώσῃ καὶ ἐγγράφως, τί φρονεῖ, καὶ ἀποτελεῖ ν' ἀκολουθήσωσαν. Παρα-
κάλεσαν ἑπεῖτα καὶ τὸν Μάρχουν Ὑφίστου καὶ πλείοτα ἑπεῖτα πρὸς αὐτὸν,
ὅπως καμηρῆ ὑπὲρ τῆς ἐνώσεως, ἀλλ' εἰς μάτην.
Ὁ δὲ Ῥωσίας Ἰσίδωρος, προσκαλέσας τὸν Μολονίκου, τὸν Δρά-
μας, τὸν Δρίσταρα καὶ ἄλλους Ἀρχιερεῖς εἰς ἀθρόν δειπνον, κατέπεσεν
αὐτοὺς, νὰ εἰσῆλθαν ὡς εἰς αὐτὸς. ᾨδὲ εἶπον τῷ δόλῳ οἱ Μολονίκου καὶ
ὁ Δράμας, ἃτι στέργουσα τὸ ἕκ τοῦ υἱοῦ.
Τὰ αὐτά μετῆλθη καὶ τὸν Βασίλειος πρὸς ἄλλους Ἀρχιερεῖς καὶ πρὸς
τοὺς Πρεσβεῖς τῶν Τραπεζουστῶν καὶ τῶν Μολοδολάχων.
Ταῦτα δὲ πάντα συνεκπαιρίσθησαν ἐντὸς δύο ἡμερῶν.
Τὴν 2ην Ἰουνίου 1439 ἔρισεν ὁ Βασίλειος γενικὴν σύναξιν παρὰ τῷ
Πατριάρχῃ καὶ πρὸς τοὺς ἠμιλήσαν ὡς τε ιδιαίτερως, ἐπεὶ τα προσκα-
λέσαν τὸν Κυζικοῦ, ὡς ἔηθεν τούτον ἐκ τοῦ Σωσθενίου, ἐν ὑπερήφανῃ

1) Συρόπ. Θ', ν'.
2) Κατὰ τὰ Πρακτικὰ τὴν 29 Μαίου. Coleti, XVIII, σ. 492.
ο Βασίλεις. Ούτω συγκατετέθη λέγων, ἡς ἀντικαταστήσωσι τὸ ἐκ διὰ τοῦ διὰ καὶ τὸτε εἰμεθα εἰρηνικοί.

Τότε ο Πατράρχης ἐξέθεσεν ἐγγράφος τὴν ἱδίαν γνώμην, ὅτι ἀκούσας τὰ ἐπὶ τῶν ΄Αγίων, κατ' ἄλλα μὲν ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ νιῶν κατ' ἄλλα δὲ ἐκ τοῦ πατρὸς διὰ τοῦ νιῶν, θεωρεῖ ταῦτα ταῦτα ταὐτόσημα, προτιμά ὅμως ἐκ τοῦ πατρὸς διὰ τοῦ νιῶν ἄξιον καὶ οὐσιωδός ὡς ἀπὸ μᾶς ἀρχής καὶ αἰτίας. 'Ερεξῆς ἠρωτότοι οἱ Ἀρχιερεῖς, ὅ δὲ ὑπομνηματογράφος ἐγγράφει τὸν Πραξιέτης, τοῦ ἦτο τοῦ ἰστορήτης, ἐστερέξε καὶ ἐδέχθη τὴν ἔνωσιν, πάντων ἀπορούντων διὰ τὰ προηγομένα αὐτῶν, ὅτε ὑπὸ πνευματικὸς ἄπλος. Πάντες οἱ λοιποὶ Ἀρχιερεῖς, διεκτείρε τὸν ἀριθμὸν, πλὴν ὑπὸ τοῦ Πραξιέτης, τοῦ Μάρκου Ἐφέσου, τοῦ Μονεμβασίτης, τοῦ Τραπεζοῦντος, ἀπόντος ἕναν κόσον, καὶ τοῦ Ἀγγείαλου, ἐστερεξαν τὸ ἐκ τοῦ νιῶν καὶ τὴν μετά τῶν Λατινῶν ἔνωσιν.

Κατὰ τά Πρακτικά ἐξέθεσε καὶ ο Γεώργιος Σχολάριος τὴν γνώμην αὐτοῦ σχεδὸν αὐτοκλέξη, ὡς ὅ τη ἐκθέσει.

Ο μέγας Χαρτερούλατος ἤρωτήσε ον Βασίλεια, ἐὰν θῆλα νὰ γνωμοδοτήσω καὶ οἱ Ἡγούμενοι, ἄλλα ο Βασίλεις ἐξέφρασε δισταγμόν, ἀκούσας παρὰ τοῦ Πατράρχου, ὅτι εἶναι ἀχειροτόνητοι, ἐνῷ κατ' αὐτὸν ἠρέμε, ὅτι ἐλαθον τὸ δεκακικον παρὰ τοῦ Ἡγεμόνος. Ἐπεθεδικῶς ἐν τὸν γνώμην τοῦ Πατράρχου ο μέγας Πρωτοσύγκελλος, διότι ὁ λαβὼν τὸ δεκακικον, δέον κατόπιν νὰ χειροτονηθῇ παρὰ τοῦ Πατραρχοῦ.

Κατὰ διακαγὴν τοῦ Βασίλειας ἐρωτήθη το Πατράρχης ἴσηναν ἐκ τοῦ κοινοῦ, ἔνας μετέβη, ὅτι δὲν ἔχουσι φύσον, δυντες ἀχειροτονητοί, ὅταν εἰς μᾶκαν ἑλλον.

Ὁ Βασίλεις ἐξήτησε τὴν γνώμην τοῦ ἀνθέλον αὐτοῦ, τοῦ Δεσπότου Δημητρίου, ὅποτε ἀπέσχην. Ἡρωτήθησαν ἐφεξῆς καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ αὐτοὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ θεράποντες τοῦ Βασίλεως (Ῥοχάριοι καὶ ο τοῦ κοινοκλησίου), πάντες δὲ ἐστερεξαν.

Ὁι λοιποὶ κληρικοί δὲν ἤρωτήθησαν, ἀνέστησαν δὲ πάντες ὄρθιοι,
ὅτως ἀκούσωσι τὴν γνώμην τοῦ Βασιλέως. Οὕτως, ἐξαίρον τὴν παρακαλούσι τοῦ Οὐδὲν ὑποδεικνύον τῶν πρὸ αὐτῆς, τῇ ἵσχυς καὶ τῷ χράτει τῆς ἱερᾶς βασιλείας ἀπεφάνθη, ὥστε δέχεται τὴν γνώμην τῶν πλείονων.

Οἱ ἀπαίσιοι οὖν δὲν ἔδωκαν τι νὰ ἐκλειποῦσιν ἐν τάσι. Τὸν Βασιλέα πάντοτε παρακαλοῦσι κύρων, προσκείμενος ἐπὶ τοῦ πρὸ τοῦ θρόνου χρυσόστατον προσεφυλακόν, ἐνώ ὁ Βασιλεὺς ἐκάθισε συνεσφακεμένους ἔχων τοὺς πόδας ἐπὶ τοῦ θρόνου. Ὁ κύρων οὖτος ὡλύλυζεν, ἐφ’ ὅσον ἔλαλε ὁ Βασιλεύς, οὐδὲ ἐπαύετε ἀπειλοῦμενος 1.

Ὁ Βασιλεύς ἐπέμεινε παρὰ τῷ Δεσπότῃ νὰ ἐκφρασῇ γνώμην, ἀλλ’ οὖτος πάντοτε ἤρειντο, προτεινόν ἔγινοι τῶν τουτοίων, παρέχοιτι μᾶλλον ἐν Φλωρεντία, ὡς μὴ δυσαρεστήσῃ τὸν Βασιλέα, ὥστε εἶχαν ὑποσχεθαὶ εἰς αὐτὸν πλὴρη ἔλευθερίαν, ὅταν θέλῃ, ν’ ἀπερχηται, ἀλλὰ τέσσαρας ἡμέρας μετὰ τὴν κηδείαν τοῦ Πατριάρχου, ἐις τὴν παρευρέθη ἀποπεραμένους, ἀπήλθεν εἰς Ἑβεταί μετὰ τὸν Γεμιστὸ καὶ τοῦ Γεωργίου Σχολαρίου.

Ἡμετέρθησαν καὶ οἱ ἀπεσταλμένοι (πρὸς διειςχέα) τῶν Δεσποτῶν, πρῶτος ὁ Ἐπίσκοπος Μένων ἀπὸ τοῦ Δεσπότου Θεοδώρου τῆς Πελοποννήσου καὶ τελευταίος ὁ Νεάγωγος, ἀπὸ τοῦ Βασίλεως τῆς Παλαιολόγως. Ὅ δε ἀπὸ τοῦ Βασιλείου Τραπεζοῦντος, ὁ Μακροδύτως, εἶπεν ὅτι ἀπὸ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔρουσι τὸν Μητροπολίτην καὶ εἰς πάντα ἐπονομαζότην τῇ Μ. Ἑκκλησίᾳ. Φρονοῦ ὅτι ὁ αὐθέντης μου δὲν οἶδεν διαφωνήσει καὶ εἰς αὐτὰ 2.

Ἡσαν ἀπεσταλμένοι καὶ ἐκ τῶν Ιδερίων ὑπὸ τὸν Καύκασον (τῶν Γεωργιανῶν) εἰς Ἐπίσκοπο καὶ εἰς κοσμικὸς ἥρων. Ὅ Ἐπίσκοπος οὕτως διηλέξει πρῶτον ὅλοις τοὺς Ἀρχιερεῖς, πρὸς τὸ εἴειν τι πιτίκιαν τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας, ἐντέλλοντος νά μὴ συγκαταθεῖ εἰς προθήκην ἡ ἀφαίρεσις, ἔστω καὶ μιᾶς κεραίας, ἔπειτα παρακατέθηκε κρύφιος ὡς εἰκὸς φλορία, τά ὅταν ἐνδύματα διένειμεν εἰς ἐνδεικτέρια καὶ ἔγινεν ἀφαντός, ὅτε δὲ οἱ λαοὶ ὑπεστρέφον εἰς Ἑβεταί, ὄμωσαν ὅτι εὐφρένῃ ἐν Μοδίνῃ, ὅπερ παρέλαβεν αὐτὸν ὁ Τυρώνιος, ἄροι ἔλαβε καὶ τὴν παρακαταθήκην τῶν φλορίων.

1) Συρότ. Θ', κ'.
2) Συρότ. Θ', κα'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
'Ο δὲ κοσμικός ἄρχων, ὥστε ἐμέλλον νὰ φθάσωσιν εἰς τὸ συμπέρασμα ἐξέρχεται εἰς Ἡῴμην, εἰς μάτην δὲ ὁ Πάπας κατέγνυε νὰ μεταπεσῇ αὐτῶν, ύποθέτων, ὅτι, ὡς μὴ ἀλληγόρως, εὐκάλως θέλει ενδιώκει. ὁ Βασιλεύς, μετὰ τὴν κύρωσιν τῆς ἐπικρατεισάς γνώμης, ἀνέγγειλεν, ὥστε θέλει τιμωρήσει αὐτοῖς πάντα τὸν ἐπαναφέροντα τὴν ἀμφιβολίαν, διότι ἀκούει πνεύμα παπαδούρα φθινοποιεῖ τούτο τῆς ἀποφάσεως τῆς Συνόδου.

Δὲν εὑρὲν ἐντούτοις τὸν Πάπαν, ὥστε ἀκούει ἐντούτοις μὲν αὐτῶ, προσέθηκεν όμως, ὅτι δὲν εἶναι τοῦτο μόνον ἄρχον πρὸς τέλεσιν τῆς ἐνώσεως, διότι ὑπαγορεύσει καὶ ἄλλου διαφόρους χρῆξουσι διορθώσεως.

Ὁ Πατριάρχης μετεκάλεσεν τὸν μίγαν Χαρτοφύλακα, τὸν μέγαν Ἐκκλησιάρχην καὶ τὸν Πρωτεύκλον, ὅποις καταιράθηκεν αὐτοῖς. Εἰς αὐτοῖς ἀνέγγειλεν, ὅτι ὁ Πάπας παρέχει ἑδὲ πέντε ἡ ἡμίσεως μηνῶν καθοδησόμενον στρατόπεδον, οἰκονομεῖ δὲ καὶ κάτεργην πέντε καὶ ἕτερον διὰ τὸν Βασιλέα. Ὁ προέκυψε ἐπὶ οἴη Ενετοὶ ἔτερα ἐνακόπτοντες συνοδεῖς διὰ τὴν ἐπάνοδον. Ἡ ἡμείς καὶ ὑποσχέσιμον τὸν Πάπα καὶ τῶν Καρδιναλίων, καθὸ καὶ τὸν Μάρτιον δοθήσονται εἰκοσὶ κάτεργα εἰς τὴν πόλιν, πρὸς χρῆσιν τοῦ Βασιλέως, ὅποι ἡ ἁνάγκη. Παρὼν τῶν ἐντὸς αὐτοῖς ὡς πατήρ, νὰ μὴ ἐναντιωθῆναι εἰς πράγμα καλὸν καὶ πρὸς εἰρήνην καὶ βοηθείαν τῆς πατρίδος ἡ.

Ἀλλ' ὅταν, εὐχαριστοῦντες διὰ τὴν πατρικὴν συμβουλὴν, ἐν τῇ συμφωνίᾳ τῶν γνώσεων αὐτῶν ἐδήμωσαν, ὅτι δὲν εὑρίσκουσιν ύπέρ τὸ δόγμα τῶν Λατινῶν, δὲν δύναται δὲ νὰ παρακαλείσθω καὶ ἀνέγγειλεν τῷ Ἐκκλησιάρχῃ εἰς τὸν Ἁγίον Σύμβολον ὑπὸ τοὺς πρακτικοὺς τῆς Συνόδου. Παρὼν τῶν Δυτικῶν ἐναυώσασται, εἰπές ὁ Πατριάρχης, οἴη, ὅποι καὶ ἡ Ἁγ. Ἁθανάσιος καὶ ἡ Ἡ Ἐπιφάνειας. Ὁμιλεῖς, ἐπειδὴ καὶ καὶ ἡ Ἁγ. Ἁθανάσιος λέγει τοῦτο, καὶ ἡ Ἁγ. Κύριλλος καὶ ἡ Ἡ Ἐπιφάνειας. Ὅχι, ἐπειδὴ καὶ καὶ καὶ ἡ Ἁγ. Ἁθανάσιος, οἴη, ἡ Ἁγ. Ἁθανάσιος, καὶ καὶ καὶ καὶ ἡ Ἁγ. Κύριλλος. Ἄνεγγομέν, εἰπές ὁ Πατριάρχης, τόν Ἡ Ἁγ. Ἁθανάσιος, ὅτες λέγει τοῦτα φανερῶς, ὃ δὲ

1) Συμφ. Θ', 16'.
2) Συμφ. Θ', 17'.
Η ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 103

'Αγ. Κύριλλος πόλεις αὐξηθούσης μνημονεύει τούτο περὶ τοῦ 'Αγ. Ἑπιφανίου. Έκθετον καὶ τὴν γνώμην τοῦ διδασκάλου Ἰωσήφ (Ἑπισκόπου Μεθόδην), ὅστις περὶ τῶν ἄλλων ἔκει διστάζει, οὐχὶ ἄμεσα περὶ τοῦ Ἑπιφανίου. Δὲν ἐπείθοντο ἐν τούτοις. 'Ο δὲ Πατριάρχης, νουθετῶν πάντοτε πατριάρχης, ἦλεγεν, ὅτι δὲν θέλει ἐπιστρέψει εἰς Ἐκκλησιαντινούπολιν, ἐὰν ὄλοι δὲν εἰσάγῃν νομογνώμονες, καὶ ἐὰν δὲν γίνῃ ἡ ἐννοια, ἔλθουσι πάντες ἐκ τῆς Συνόδου. Δὲν εἶναι πλέον καρός διὰ λέξεων, ἀλλ' ὅστις διστάζει, ἕως εἰσαγομένη ἰδικτέρως τὸν εἰδώτα, διὰ νὰ μὴ μένῃ τις μετάφορος. Ἐκκλησιαντινούπολιν ἐν τούτοις ν᾽ ἀντιλέγοντο, ὅτι ὁ πρεσβεύων ἐκ τοῦ νῦν δὲν σώζει ἀθληθὴν τὴν Ἱεράν Τριάδα.

Οἱ δὲ Λατινοὶ, δεχόμενοι τὴν συγκατάθεσιν τῶν Ἀνατολικῶν, ἐγώρησαν εἰς ἄλλα, ὡς χρησάντα διορθώσεως. 'Επί τοῦ ἀκούσατι τούτω ἐδυσσήκοναν ὁ Βασίλειος καὶ ὁ Πατριάρχης, ὅστις ἔκαναν ἐπάληθη μετὰ τὴν ὑπογραφήν τοῦ ὄρου. 'Αλλ' οὐδὲ νὰ ὑπογράφῃ ἐφρασε, καταληφθὲς ὑπὸ τοῦ θανάτου τὴν οὐράνιον ἑμέραν, ἀφ᾽ ἣς ἐνώπιον γνώμην, ἦτοι τὴν 10ην Ἰουνίου 1439 καὶ ἔκατε ἑταρη, πατριαρχῆς ἐκτη 23 καὶ ἑμέρας 20.

Κατὰ τὴν ἄλλην ἀνώνυμον συγγραφῆν περὶ τῆς Συνόδου, ἐπιγραφομένην: 'Ἡ Ἀγία καὶ Οἰκουμενικὴ ἐν Φλωρεντίᾳ γενομένη Σύνοδος, καὶ παρὰ τῶν θεωρομένην, παρὰ πάντα λόγον ὡς μετ᾽ ὀλίγων δειγμάτως, ὅτι εἶναι κατὰ τὰ αὐθεντικὰ Πρακτικὰ, ὁ Πατριάρχης λέγεται ἀποθανοῦν τὴν 9ην Ἰουνίου. Δὲν εἶναι ἡ μόνη περίστασις, καθ' ὅν κατὰ τὰς χρονολογίας διαφοροῦσαν ὁ Σωρόπολος καὶ τὰ Πρακτικὰ τούτα. Σπουδαίωτα τὰ ἀπὸ τὴν ἑξε, ποιήσας ἑμέραν καθοστὸ ἐπεξεύρησαν τὸν Πατριάρχης ἀπὸ πολλοὺς πάσχον, ἀν τὴν 9ην ἢ τὴν 10ην Ἰουνίου, ὅστις ἑξε ἡ ἐν τοῖς Πρακτικοῖς μνημονευμένη περίστασις, ὅτι οἱ πρώτοι εἰσπέλθωντες εἰς τὸ κέλλιον τοῦ τεθνεότος εὐρον.

1) Συρόπ. ᾿Ω'I, ιε'.
2) Συρόπ. Ο'I, ιε'.
τὴν πρὸ μικροῦ γραφεῖσαν αὐτῷ γραφήν, ὅτι πάντα ὑπο νοεῖ καὶ ὁμιλεῖται ἡ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης καὶ αὐτὸς νοεῖ καὶ ἀσπαζόταί. Πρὸς δὲ ὁμιλογεῖ, ὅτι ὁ Πάπας τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης εἶναι τοποτηρητὴς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐπὶ πλέον παραδέχεται καὶ τῶν ψυχῶν τὸ Καθαρτήριον 1.

Οὐδεὶς εἶπε χειρόγραφον τῶν λεγομένων τούτων Πρακτικῶν, διὰ τοῦτον ἐπειδὴ τῆς τοῦ κοινοῦ ἐλληνιστή ἐν Ρώμῃ ἐν ἐτεῖ 1577 κατὰ διακαγῆ τοῦ Πάπα Γρηγορίου Π', ὡς δὲ δύναται τὶς νὰ ἐξήγησι γνώμην, ἐν ἀπ' ἀρχῆς ὑπῆρχεν ἐν τῷ κειμένῳ τὸ διήγημα τοῦτο, ἢ ἐν πρὸς ὑποβολικισμὸν διὰ μεταγενεστέρας χειρός. Τὸ δὲ τῇ τοῦ τελευταίας γνώμης τοῦ Πατριάρχου εἶναι ἐν τούτοις ἀρχαῖοι, διότι ἐπικαλεῖθη αὐτό ὁ Μεθώνης Ιωσήφ ἀπολογούμενον κατὰ τὸν Μάρκου Θεοσού, ὡς ἐκτός γνωστόν 2.

Ἅλλα εἶναι ἀκατανόητον τῶς ὁ Πατριάρχης, ἀντιθέτως πρὸς τὴν ἐγγραφὴν δ' ἦλθων πρὸς ὁκτὼ ἡμερῶν, ὡς καὶ τὰ Πρακτικὰ περιέχουσι 3, καθὼς ἢν ὦραν ἐξέλισσον καὶ δυνάμεις αὐτοῦ, ἔκρινε δὲν νὰ παραδώσῃ εἰς τὴν γραφὴν τοιαύτην ὁμολογίαν, περὶ τῇ οὐδεὶς ἄλλος λόγος γίνεται τοῖς πρὸς τά Πρακτικά, ὡς νὰ μὴ εἰχε τὴν ἐλαχίστην σπουδαίας καὶ τὴν ἐλαχίστην συνάφειαν πρός τὰ ἐναγωγικὰς διαδράματα. Οὕς ἔστεργεν τι καὶ ἀσύνετον πρὸς τὰ μετέπειτα γενόμενα καὶ πρὸς τὰς ἀλλὰς διαφορικὰς καὶ συγκυτίσεις, ὡς προ- δέλεον παρὰ τίνος, ὡς δὲ τῆς αὐθεντικῆς τῆς γνώμης τοῦ ἐκ τοῦ κόσμου τοῦτος ἀπερχομένου Πατριάρχου καταλήφη πάσα ἐναντιότητα. Νομίζει τις ὡς ὑπολογία αὐτὴν ἐτήθη ἑκεῖ, οὐχὶ ὡς σχέσιν ἔχουσα πρὸς τοὺς συγχρόνους καὶ τοὺς ἐν τῇ Σολωμῷ, ἄλλα διὰ μό- 1) Coleti, XVIII, s. 505.
2) Ἐντυπώθη ἐν 'Ρώμη διὰ Φραγκίσκου Τζανέτου. Ὁ τελευταῖος ἐκδότης, ὁ βενεδικτινὸς Nikes, Ἡ 'Αγία καὶ Οἰκουμένη. κτλ. ἐν 'Ρώμη 1869 περὶ ἐξετάσεως χειρογράφου ὁδὴν λέγει, τι δὲ περιέχει ἡ Οἰκουμενικὴ βιβλιοθήκη, εἶναι ἐγκωστόν.
3) Coleti, XVIII, s. 748.
4) Coleti, XVIII, s. 492. 497. Εγώ τὸ πατροπαράδοτον δύγμα ἡμῶν ὁδήστε παραμείψῳ, ἡ παραλλάξαμει, ἄλλα μενὸς ἐως ἐσχάτης μου ἀναπνοῆς ἐν αὐτῷ.
νους τοὺς μεταγενεστέρους, ὅπως μένωσι κεχηρότες ἐνώπιον αὐτῆς καὶ
συζητῶσι περὶ γνησίωττος. Ἀλλὰ πράγματι διὰ τοὺς μεταγενεστέρους
ἐτέθη ἑκαὶ ἡ ἀπάρουσα ἐπιστολή, ὅπως ἐκμηδενίση ἡ ἀντίρρησις, ὡς
dὲν φέρει τὸ κύρος Ὀἰκουμενικῆς Συνόδου ἢ κυρία πράξεις αὐτῆς, ὡς
στερούμενη τῆς ὑπογράφη τοῦ Πατριάρχου 1.
Τόσον σπουδαίον διὰ τὴν ὑπόθεσιν γεγονός, καθ’ ὄν χρόνον ἤσαν ἐπὶ
меча ἐκκρήξεi καὶ ἀνεμίστη ἡ ὄρεστική λύσις, δὲν ἦδυνατο νά παρα-
σωπηθη συνάρ συναντήσοναι τὸν Συρωπούλου, ὅπως δὲν παραλείπεται νά ἐπικρίνη καὶ
αὐτόν τὸν Πατριάρχη, ἐστο καὶ μετὰ μετριόττος καὶ κεκαλυμμέ-
νως. Ἡ ὥς βέβαιον, ἡ ὥς ὑπότον, τὸ γεγονός τής εὐρέσεως εἴη
tοσακοῦν διὰ τὰ ἐπιφανεισθήματα σημαντίζει, ὡστε δὲν ἦδυνατο νά
μὴ παρατηρηθῇ καὶ μὴ σχεδιασθῇ συνάρ τοῦ Συρωπούλου, ὅπως
πάντα ἀναφερέται, ὡστε συνεντέλεσθαι τὰς ἁσθενεῖς πεποιθή-
σεις, καὶ δὲν παραλείπεται νά μην ἰδούναι, τῶν χρήσιμων εὐρέθησαν ἐν
τῷ κελλίῳ τοῦ Πατριάρχου, καὶ αὐτά τὰ πεντακόσια φλορία, δι’ ὅν
ἐγένετο ἡ διατήρησις τῆς κυριείας καὶ ἐνταφάσεως 2.
Ὁ σκοπός, δὲν ἐξαιροθή τὸ διήγημα τούτο, εἶναι προφανὴς.
Μέχρι τῆς τελευταίας τοῦ Πατριάρχου τὸ μόνον Ἴτημα, περὶ τοῦ
ἐγνώσατο ἀτελεύτητοι συζητήσεις, ὑπηρξε τὸ περὶ προσθήκης ἐν τῷ
Συμβούλῳ καὶ περὶ τῆς ὑπόθεσις τῆς προσθήκης. Τὰ περὶ τούτου τὸ-
σούτον ἠθανασισθήσαν, ὡστε ἐπὶ τέλους εἶναι ὅλος ἀκατάληπτον, τί
χρωκει ἐκάτερα τὰ μέρη κατ’ ὄψιν καὶ κατ’ ἐννοιαν. Ἡ ἐνδοκο-
μεν, ὅτι δὲν ἀποκλείεται προσθήκη εἰς τὸ Συμβούλιον, ὅταν αὐτή συν-
τελῇ εἰς ἐκάτερα ὑποθέσεις τῆς ὑποθέσεως, ἐπέρχεται ἡ ἔκτασις τῆς ὑποθέσης τῆς
προσθήκης. Ἡ διακότας εἶναι ἡ διάνοια ἑκείνου, ὅτις παρακολουθῶν
tὰ ἐκατέρωθεν λεγόμενα, ὅρισε, τί εἶχεν ἐν τῷ νῷ ὁ ἐκάστοτε πραγ-
ματευόμενος τὰ ἀνεπιδεκτὰ ἐξετάσεως διὰ συλλογισμῶν. Ποιὰ ἡ ἄκ-
φορα μοναχοῦ τῆς ἐκ καὶ τῆς διὰ σημαντικῆς αἰτίας, μοναχοῦ ὑπό-
κατασκονίσεως, ἵνα ὅποια τοῦ πατρέως καὶ τοῦ ὑπὸ εἶναι ἄρχη καὶ
αἰτία, τί τὸ ὕποστατικὸν ἰδιωμα, πῶς μεριζότας κατ’ ἐπίνοιαν ἡ ὑ-
άποι, ποια ἡ ὑπόθεσις ἡ ἀποτομικῆς ἐγκεκρίσεως (Πρὸς Ἡρω. ν’), εἴ ὅτε τοῖς

1) Ο Vast, Le Card. Bessarion s. 97, τά πάντα λαν διεξοδικός πραγ-
ματευόμενος, παρατέθηκε περὶ μη γνησίωττος ἐν συμπῇ.
2) Συρόπ. IA’, δ’.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
πνεύμα Χριστοῦ οὐκ ἔρρει, οὐτος οὐκ ἔσται αὐτὸς, τί θηλεὶ ὅτι ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱὸς εἰναι μία φύσις, ὡς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἐαρόν ἀγεωργίαν συνεπη-
νοεῖται, πῶς εἰναι πνεύματος καὶ ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱὸς, πῶς ὁ πατὴρ ἐν
tῷ γεννᾶν τὸν υἱὸν, ταῦτα τῷ υἱῷ κοινωνεῖ τὴν ὑπαντίαν, καθὼς τῷ ἑαυ-
τῷ κοινωνήτῃ ἐστιν, πῶς ἐνεχώρεται τὸ ἀναφερόμενον, τὸ πνεῦμα τὸ προ-
χείσθαι κτλ. τῆς θεολογικῆς τερθείας. Ἀν διὰ τούτων μὴ ἀγεωργίας
tῆς ἑπιστήμης ὅλα ταύτα εἶναι ἀπόκρημμα καὶ δύσοπατα, ποῖαν ἔχουσα τάχα συμπεριπέτευσαν διὰ τὰ πλήθη, καὶ πῶς εἴ 
κατὰ προσοχῆς παραδεχόμεθα εἰς τὴν ἀναφορὰν τῶν βιβλίων τῶν Πατέρων, ἐκφάνης μέλλων νὰ παραβιάσῃ τὸ πνεῦμα κατα-
λαμβάνεται ὑπὸ κατανικώδεις καὶ ἁμένους μίπτει ἐπὶ τοῦ χάρτον τὴν ὁμολογίαν: Τῷρα ἤγευσθαι οἱ ὀφθαλμοὶ μου, Κύριε!

Ἀλλὰ δὲν γίνεται λόγος ἐν τῇ ὁμολογίᾳ ταύτην περὶ μόνου τοῦ μεγάλου καὶ φοβεροῦ ζητήματος προσβήκτης ἐν τῷ ὑπὸ Νικαιὰς κατα-
τυπθέντων Συμβολω, ἀλλὰ καὶ περὶ ἄλλων ζητημάτων μικροῦ σκεπα-
θέντων, πρὸ πάντων ὡμοῦ περὶ τῶν προσβετών τοῦ Πάπα, ἢ πώρα ἀκρὸς ἀναγνωρίζει ὁ ἀλλοτριάνένθιτος, ὅτε ἑξῆτείτο νὰ φιλήσῃ τὸν πόθον κατὰ.

Τὰ ἄλλα ζητήματα, τὰ ἁμένους μετὰ τὴν λύσιν τῆς περὶ Συμβο-
λοῦ ἐμίδος προβληθέντα πρὸς λύσιν, ἥσαν τὰ ἔξυς: περὶ τῆς ὑπερτάξης τοῦ Πάπα ἄρχης, περὶ τοῦ Καθαρτηρίου, περὶ τῶν ἄκυμων καὶ περὶ
tῆς τελετῆς τῶν μοναστηρίων. Κατ’ αὐτὸ τὰ Πρακτικά μετὰ τῆς τε-
δευσυν τοῦ Πατριαρχοῦ ἄνεκοφθεν ὁ Πάπας πρὸς τὸν Ρουσσία, τῶν Νικαιάς καὶ τῶν Μεστυλίνης, ὡς διεμένους, ὁτα καὶ ταύτα δέον νὰς
συμπεριληφθοῦν ἐν τῷ ὄρῳ. Νκαὐ ἤγερθησαν διαπραγματεύσεις καὶ
οἱ μὲν Λατίνου ἔλεγαν, ὅτι δὲν γίνεται ἐνωσίς, ἀν δὲν γίνηται λόγος εν τῷ
ὄρῳ περὶ τοῦ Καθαρτηρίου καὶ περὶ τῆς ἱερουργίας, ἀλλ’ Ῥ Βασιλεὺς
dὲν ἔπεισε.

Εστάλησαν πάλιν ὅλων διδάσκαλοι ὁ Ὑπορχος τοῦ σχήματος τοῦ
Ἄγιον Δομινικοῦ Ἰωάννης καὶ ὁ Ἀμβρόσιος Τραβερόσαρης, ὁ μὲν πρὸς
ἐξήγησαν περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ Πάπα, ὁ δὲ περὶ τῶν ἄκυμων. Ἀμβρ ο-
τάπειστος ἔμενεν ὄμως ὁ Βασιλεὺς, προτιμῶν ν’ ἀναγρήσῃ ἀπράκτως.
Τούνακτιον ἔπεισθησαν οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ ἐν νέῃς συνάξει ἐμείνε μόνος ὁ Ἐφέσου ἐναντίον μενος.

Τὴν 21ης Ἰουνίου 1439 ἦμεραν κυριακὴν ἑσπερίδαν τὰ προνόμια τοῦ Πάπα, ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ μὴ συναθροίζῃ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἄνευ τοῦ Βασιλέως καὶ τῶν Πατριάρχων, καὶ ὅτι τοὺς Πατριάρχες, ἐὰν γείνῃ πρὸς αὐτὸν ἐκκλητος, δὲν δύναται νὰ ὑποχρεωθῇ νὰ ἐμφανισθῶ- σιν ἕνωσιν αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀποστέλλων ἑξετάσεις κατὰ χώραν, θέλει ἀποδείξει δίκαιον εἰς τοὺς ἄκικουμένους.

Ὁ Πάπας δὲν ἐδέχθη τοὺς ὅρους.

Μέχρι τῆς 25ης Ἰουνίου, παρεμπεσοῦσθε τῆς ἐορτῆς τοῦ Προδρόμου, δὲν ὑπήρχεν ἑπίς ἐνάσσαις, ἑορτῷ ἀνεφάνησαν μεσαζόντες ὁ Ὀρθοσία, ὁ Νικαικε, ὁ Μιτυλήνης καὶ ἄλλοι τινες, ὥστε συνήλθον ὁ Πάπας καὶ ὁ Βασιλεύς, οὖν οἱ τρίες ἑκατέρων ἐπιτερωθέν τὴν διάγνωσιν.

Ἐνώρι ὁτιοῦ ἐνόχον διελέγοντο, εἰς τοὺς ἕξω μένοντες προσεφέραντο σαβιχρότατα (κοψιότα) καὶ ὁνόμα.

Ἐπὶ τέλους ἐστερεῖν ὁ Πάπας δεχόμενος μέσον τινὰ δόρον, ὅτι αὐτὸς μὲν εἶναι πρῶτος, τοποτερηθῆς τοῦ Χριστοῦ κτλ., δεύτερος ὁ Κωνσταντινουπόλεως καὶ ὁτιοῦ καθέξις οἱ λοιποὶ Πατριάρχαι.

Ἐξῆλθε τὸ ἐννεάχμερον μνημόσυνον εἰς τὸν Πατριάρχην ἐν τῷ ναῷ τῆς Σ. Μαρίας Νοβέλλα, ὅπου ἐτάφη.

Ἐπὶ τούτους τὴν 28ης Ἰουνίου προῆ ἐν τῷ ναῷ τοῦ Ἁγ. Φραγκίσκου ἐκ μέρους μὲν τοῦ Πάπα, ὁ Κρήτης Παντίνος Βαλέριος, ὁ Ῥόδου Ἀν- δρέας καὶ ὁ Κωνσταντίνος Παρασκευῆς μετὰ τοῦ Ὀρθοσίας, τοῦ Νικαιακές καὶ τοῦ Μιτυλήνης συνείσεξαν τὸν τόμον ἐλληνικά καὶ Λατίνα, ἀλλὰ πάλιν δὲν ἤρεσαν εἰς τὸν Αὐτοκράτορα ὡς ἐξ ὁμολογίας μόνον τοῦ Πάπα.

Ὁ Αὐτοκράτωρ ἀπῆτευ, ὡς προτεράθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ὡς γίνεται μνὲς τῆς συναίνεσεως αὐτοῦ καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν, καὶ προσέτει νὰ μὴ ἐπικαλεσθῶσι μόνο τὰ ῥήτα τῶν Ἁγιῶν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἱεροὺς κανόνας.

Ἐπὶ τέλους συνήγεσα καὶ ὁ Πάπας καὶ ὁ Βασιλεὺς, ἐρ’ ὁ ἑγγόρφη ὁ τόμος ἐν διπτύχοις, ἐκ δεξιῶν λατινιστὶ, καὶ ἐξ εὐωδίμων ἐλλη- νιστὶ, ὅπως κρεμασθῇ ὡς βούλλα τοῦ Πάπα καὶ τὸ χρυσόδουλλον τοῦ Βασιλείου.

Τῇ 2ης Ἰουλίου κατηρτίσθη ὁ τόμος, καὶ πάλιν ἐγεννήθη ἔρεις, διότι παρά τινος (ὑπὸ συντακτῆς τῶν Πρακτικῶν ἄποκρατεῖ αὐτὸν πονηρὸν)
προσετήθη εἰς τὰς λέξεις: σοφομένων τῶν δικαίων καὶ τῶν προνομίων τῶν τεσσάρων Πατριαρχῶν, τὸ πάντων.

Οὕτω κατηρτίσθη δραστικάς ὁ τόμος εἷς ὀνόματος τοῦ Πάπα Εὐγενίου, καὶ συνανέσθη τοῦ Βασιλέως καὶ τῶν τοποθητῶν τῶν Πατριαρχῶν, περιέχων τὴν διασφάλισιν, ὅτι οἱ Πραξικοὶ λέγοντες ἐκπερευόμενον τὸ Ἀγ. Πνεύμα ἐκ τοῦ πατρὸς δὲν ἐννοοῦσιν ἀποκλειόμενον τὸν υἱόν, ἀλλ' ἀντιτίθεντο εἰς τοὺς Λατίνους ὑπολαμβάνοντες, ὅτι κατ' αὐτούς τὸ Πνεύμα ἐκπερεύεται ἀπὸ δύο ἄρχων καὶ δύο πνεύμων, ἀλλ' οἱ Λατίνοι διαθεσαυσάσθη τὸ ἔναντίον, μὴ ἀποκλειόντες ὅτι ὁ πατήρ εἶναι ἄρχη καὶ παγὴ τῆς ὅλης θεότητος καὶ ἡμιλογοῦντες, ὅτι μία μόνη ὑπάρχει ἡ ἄρχη καὶ ὅτι μονοθεικὴ εἶναι ἡ προθελία τοῦ Πνεύματος.

Δεύτερον ὁμοίως, ὅτι τὸ μνημείον τῆς μεταλήψεως ἐπιτρέπεται καὶ ἐν ἕκτῳ καὶ ἐν ἑνέκτῳ, κατὰ τὴν συνήθειαν ἐκάστης Ἐκκλησίας.

Τρίτον συνεργώνταν περὶ τῆς μετὰ θανάτου καθάρισες τῶν ψυχῶν ἐκείνων, αὐτίκης ἐστηρίζονται τοῦ διάτου ἀπαλλαγῆς ἐκμεταρχήματι διὰ μετανοιας ἐκελευθερομένων.

Τελευταίον ἀνεκρήγχθη τὸ πρωτεύον τοῦ Ῥώμης, ὡς διαδόχο τοῦ κυριακοῦ τῶν Ἀποστόλων καὶ ἀληθῶς τοποθητοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐχοντος πλήρη ἐξουσίαν τοῦ δικαίου καὶ κυριαρχῆν τὴν καθολικὴν Ἐκκλησίαν κατὰ τὰ Πρακτικά τῶν συνοδῶν καὶ τοὺς ἱεροὺς Κανόνας, μεθ' ὅν κατά τάξιν ἔχονται οἱ Πατριαρχοὶ, σοφομένων τῶν προνομίων ἀπάντων καὶ τῶν δικαίων αὐτῶν.

Ὁ τελευταίος οὗτος ὅρας ἐφαίνετο εἰς τοὺς Βούκαντίους ἔκαστον ἐκ τῶν Βούκαντίων ἐκαστοῖς ἀρχούντως, ὅπως μὴ ἀλλοιωθῇ ἡ θέσις, ἡν μέχρι τῶν ἐκαστών.

Τις δὴν βλέπει ἐκ τούτων, ποῦος ο σκοπὸς τῆς τελευταίας ἱδιογείρου γνωμῆς τοῦ Πατριαρχοῦ, ὡς ἀνευρεθησης ἐν τῷ κελλῆι αὐτοῦ, ἀμα τελευτήσαντος, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ πᾶς αἰρέται ἐκ πολλῶν πάσα παθάντως, ἐπὶ βλέψη του τακτικωρισάντος τοῦ ἐγγραφον τελευταίας ὀρας ἦς γνήσιον.

Δὴ εἶναι μικρόν, νὰ δεχθῇ τις, ὅτι ὁ Πατριαρχῆς ὁ πρὸ μικροῦ ἐγγράφου δηλώσας τὸ φρόνημα αὐτοῦ περὶ τοῦ πρωτότου ἕπτηματος, περὶ οὗ τοσοῦτο εἰγένοτο συνηθήσεις ἀπὸ τῆς 26ος Φεβρουαρίου 1439 μέχρι τῆς 9ος ἢ 10ος Ἰουνίου, οὕτως παρεδέχθη τὴν ἐν τῷ συμβόλῳ προφθάσθην ὡς τῇ ἀληθείᾳ σύμφωνον. Ἀλλ' ὅτις ἐθυμεῖται, πόσον
άντιστη ο Πατριάρχης, φήμασι εἰς Φερραοίαν, εἰς τὴν ἁπαίτησιν τοῦ Πάπα, να προσκυνήσῃ αὐτόν καὶ να φιλήσῃ κατώ τον πόλον, δεν ἔννοει, πως ἀποθνήσκων ἐτράπη εἰς τὸ ἐναντίον, ἁναμολογῶν ἕδη τὸν μακαριωτάτον Πάπαν πατέρα πατέρων καὶ τοποθητητήν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ κηρυττοῦν ὅτι πάντα νοεὶ καὶ αὐτὸς ὡς νοεὶ καὶ δοξολογεῖ ἡ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης, ἰδίως δὲ καὶ τὰ περὶ Καθεδρισμοῦ.

Τούτο πρὸ πάντων ἧτο τὸ μέλημα τῆς Ῥωμαιικῆς Ἐκκλησίας, να στηρίξῃ καὶ να ἐπικατηγεῖ ἡ ἀπόλυτος ὑπεροχή τοῦ Πάπα, ως ὑπερτάτου ἀρχιερείου, ἐχόντος τὸ δεσμεύν καὶ τὸ λύειν καὶ ἄκου διασκάλου ἐν τοῖς δοξατικοῖς, καθὸ τοποθητητὴν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τούτο ἐπέρε πνεύμα τὸ Ἐκκλησίας, διὰ νὰ παῦῃ τὰ φαντάζῃ. ὃ Οὐκ ἔχει ἐπονται. Διὸ ἐν τῇ τελευταίᾳ γνώμῃ, τῇ προφορῶς ὑποθέλειν, περὶ ὅλων τῶν ἄκορον ἄλλοις γίνεται λόγος. Ἰμαὶ ὁ Πατριάρχης νοεὶ τὰ πάντα, ὡς ὁ Ῥώμης, καὶ αὐτὸν θεωρεῖ κεφαλὴν τῆς Ἐκκλησίας, τὰ λοιπὰ ἐπονται καὶ ἀπλῶς μνεῖα γίνεται περὶ Καθεδρήσιον, διὰ νὰ μὴ φαίνεται, ὃτι ἔγραψε τὸ ἐγγραφον διὰ τὸν μόνον καὶ κύριον κειτον, δι' ὑμὸν ἐπιλάθην.

Καθαυτὸ ὅμως περὶ τοῦ ὕπερτατος τῆς ὑπερτάτης τοῦ Πάπα ἀρχής οὐδεὶς φαίνεται γενόμενος λόγος ζῶντος τοῦ Πατριάρχου καὶ κατ' αὐτὰ τὰ λεγόμενα Πρακτικά, εἰς ὅ ἢδιως ὡς πρὸς τὸ εὐφραθὲν ἐγγραφον οὐδεμία χρωστεῖται πίστει.

Ἀυτὸ τὸ ζήτημα τῆς ὑπεροχῆς τοῦ Πάπα ὑπῆρξεν ἀπὸ ἀρχῆς ὁ σκόπος τῆς ἐνώσεως, καὶ τοιοῦτοι ἔμεινε καὶ μετὰ ταῦτα, ὡς ὁμήρως κατέστη κατασχέσεις.

Κατὰ τὸν Ὑσορρούον μετὰ τῆς τελευταίας τοῦ Πατριάρχου τὸ πάντων περιήλθεν εἰς τὸν Βασιλέα, ὡςς μόνος ἐπραγματεύετο περὶ τοῦ ὑπογραφησμένον ὅρος τῆς ἐνώσεως, ἔχον συμβουλίους πρὸς τοῦ τὸν Ρωσιαίος Ἰσίδωρον, τὸν Νικείας Βισαφρίωνα καὶ τὸν μέγαν Πρωτο—

4) Ἔνω τὴν 40ν Ἰουνίου ἐπελεύσθην ο Πατριάρχης, περὶ τῶν πρωτεῖον τοῦ Πάπα κατὰ πρώτον τὴν ηετον, 40ν καὶ 12ν Ἰουνίου αὐτὸς ο Πάπας ἀνεκόλουθε πρὸς τὸν Βισαφρίωνα, τὸν Ἰσίδωρον, τὸν Δωρόθεον καὶ τὸν Τραπέζους τὸ περὶ τοῦτον σχεδιασθεῖν κείμενον, ὡς ἢννηθησαν να παραλαβοῦσιν ἐγγράφος, προθάλλοντες, ὃτι στεροῦνται ἔντολης. Πρακτ. Coleti, XVIII, S. 504. 509.
σύγκειλλεν Γρηγόριος Μελισσηνός. Καθεκάσθην σχεδόν προσήχοντο οἱ Καρδινάλιοι, ἀπαιτούντες ἀποθήκευσις εἰς ἄλλα ἑξημάτα, εἰς μάτην ἀδὲ οἱ Βασιλεῖς ἡγημίνητο νὰ ἀποσκοπήσῃ αὐτοὺς καὶ ἐπὶ ἐκάστου κεφαλαίῳ παρῆργοντο πάντες ἡ ἐξ ἡμέρας, ἑωτοῦ πειθόδια νὰ παρατηθόντο ἡ ἀπειροχύσωσιν. Ἐπὶ τέλους συνεφώνησαν εἰς τέχνας κεφαλαία, συμπεριλήφθηνεν ἐν τῷ ὄρῳ, ἦτοι ὁτι θεματαὶ καὶ εὐλόγοι ἐπίθηκ ἡ προσθήκη ἐν τῷ συμβολεῷ, περὶ ἐνζυμοῦ καὶ ἐζυμοῦ μεταλήψεως, περὶ Καθαρτηρίου (purgatorium), καὶ περὶ τῆς ὑπερτάτης ἁρχῆς τοῦ Πάπα.

Περὶ ταύτης ἐγένετο κατὰ πρῶτον μυστικό συνέλευσις τῆς 15η Ἰουλίου τῶν ἑκατέρωθεν Ἀρχιερέων ἐπὶ παρουσία τοῦ Πάπα καὶ τοῦ Βασιλέως, καθ' ἑν ἡγώρεσεν ὁ Ἐπαρχιακὸς τῆς Λαμβαρδίας Ιωάννης ὁ Ραουκαίος, ἐπικαλούμενος ἐπιστολήν τοῦ Πάπα Ἀρδεικοῦ πρὸς τὸν Πατριάρχη Ταράσιον (ἐν τῇ Ζ' Σικνίδῳ ἐν Νυξίνι τὸ 66 κατὰ τῶν εἰκονομάχων) καὶ τοῦ Ἰουλίου Α' πρὸς τοὺς ἐπισκόπους τῆς Ἀνατολῆς καὶ διακυτῶν ὅτι ὁ Πάπας κατέχει τὸ πρωτείον εἰς πάσαν τὴν οἰκουμένην (Primatus orbis), ὅπερ ἐπεξήγησαν ὡς εἰς πάσας τὰς Ἐκκλησίας (omnia ecclesiarum), ἐπιπροσθέσας ὅτι καὶ κατεδείχθη ἀπετέλεσε ἡλίθιον ὁ Φίλιππος. Ο δὲ Ιωάννης Τουρρεκρεμάτα (Turrecremata) ὁμιλήσας περὶ εὐχαριστίας. Μόλις τὴν 26η Ιουνίου ἐδόθη ἡ συγκατάθεσις, ὑπὸ τὸν ὄρον, ὅτι σοφομένων τῶν δικαίων τῶν τεσσάρων Πατριαρχῶν.

Ταῦτα ἐπισημάνθησαν ἀνευ τῆς γνώσεως τῶν λοιπῶν. Μετὰ ταῦτα ἐξήγησαν καὶ ἔτερον, νὰ παύῃ ἡ τρίτη εὐλογία καὶ ἐπίκλησις τοῦ Αγίου Πνεύματος παρὰ τοῦ ἑρέως ἐπὶ τῇ τελείωσις τῆς ἀναμάκτου θυσίας, ἐπὶ τῷ λόγῳ, ὅτι αἱ δεσποτικαὶ φωναὶ λάβετε, φάγετε, τούτω ἐστε τὸ σῶμα μου ἀλλ' ἐστε ἀυτῶν πάντες, ἀγαξάζουσα τὴν θυσίαν, διὸ ἐμέρφησον μετὰ τὰ δεσποτικά ταῦτα ὑποκλίτεσθαι τῷ εὐλογηθέν τῶν Άγιων. Ο Βασιλείς καὶ οἱ σύμβουλοι αὐτοῦ ἀντέτασσον τὸν Μ. Βασιλείον καὶ τὸν Χρυσόστομην, οὕτως οὕτως παρέδωκαν νὰ ἀγαξάζωμαι τὰ θεία δόματα, ὡς μαρτυρουσές ἐτσὶ ἐπέκεινα τῶν διεθνῶν γεγραμμένα λειτουργία τῆς ἀνατολικῆς Εἰκονομίας.

4) Πρακτικά Coleti, XVIII, σ. 509. 514 καὶ 517. — Συροπ. Ι', 6'. Εκ τῶν ἐπιγέψων τοῦ Τουρρεκρεμάτα ἠρώθησαν ἐν τοῖς τελευταίοις χρόνοις το ἐπιγείρημα, ὅτι ἐν τῷ ὄρῳ ἀνακηρύχθη καὶ τὸ ἀλάθαστον τοῦ Πάπα.
όλη η Ιουλιανός ἤρωτα, ἀν δὲ Ἡσαίους δύναται νὰ βεβαιώσῃ ἐνόρκως, ὁτι οὕτως ἁρχικῶς ἔγραψαν οἱ ἄγιοι ἐκεῖνοι, οὐδεμία δὲ ἐγένετο μεταπόθεσις.

Επειδὴ παρετείνετο ἡ διενέξει, μετεκαλέσατο ὁ Πάπας τὸν Βασιλέα καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ, παραγένοντο δὲ πάντες πλὴν τοῦ Μάρκου Ἐφέσου. Πολλά ἐρρήθησαν κατὰ τὴν συνέντευξιν ταύτην καὶ ιδίως παρὰ τοῦ Ῥωσίας καὶ τοῦ Νικαίας, ὁτι καὶ τὸ τοῦ Θεου πρόσταγμα βλαστησάτω ἡ γη, ἀπαξ ἐγένετο, ἀλλὰ ὄμως δὲν παύει ἡ χρεία ἐνεργειάς γεωργικῆς, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς θυσίας τὰ δεσποτικὰ ῥήματα εἶναι τὰ ἀγαλματικὰ ταύτην, ἀλλὰ συμβάλλονται καὶ αἱ εὐχαὶ καὶ αἱ ἐπικλήσεις τοῦ ιερέως πρὸς τελείωσιν.

Ὁ Πάπας ἐπετίμησε τοὺς ἀνατολικοὺς, ὧτι δὲν σκέφτονται σοβαρῶς καὶ δὲν φροντίζουν περὶ τῆς εἰς τὰ ἱδία ὑποστροφῆς καὶ οὕτω διελήθη ὁ σύλλογος 1).

Ὁ Βασιλέας ἀνέθηκεν εἰς τὸν Μάρκον Ἐφέσου νὰ γράψῃ περὶ τοῦτο, ὡς σπουδαιότερα δὲ ἐπελήφθη τῆς σκέψεως περὶ τοῦ πῶς ἔκτεθηκαί ὁ ἄροι, ἀν τούτοις κατὰ τὸ ἔθος τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων εἶναι προτακτικόν τὸ ὄνομα τοῦ Βασιλέως. Οἱ Δατῖνοι οὐδὲ ἂνροι ὡς ἣν ἐγίγνυτο· ὠς ἀκούσαρεν περὶ τοῦτο, λέγοντες ὅτι πολὺ ὑπερέχει τὸ τοῦ Πάπα ἐξίσου με τὸ βασιλικὸν. Ὁ Βασιλέας πάλιν ἔδειξεν, ὅτι ἐκ τῶν προνομίων αὐτοῦ εἶναι ἡ συγκλήσις Συνόδου. Εἰς τούτο ἀντίτασσεν ο Πάπας, ὅτι τὴν παρούσαν Σύνοδον αὐτὸς συνεκάλεσε καὶ αὐτὸς κατέθαλα τὴν διαπάνην. Ἀλλ' ἀνευ τῶν ἡμεστέρων ὄρισμάν, ἀνέδειξεν ὁ Βασιλεὺς, οὐδεὶς συνήρχετο τῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, οὐδὲ ἐστελλοῦντο τοποτηρηταὶ τῶν Πατριαρχῶν.

Ἐπανειλήμενος δένθεν εἶπεν ὁ Βασιλεὺς, ἢ ποῦ γραφήσασαν δῶσαν ὁροὶ ὡς ἄλλοι πρὸ τοῦ καθ' ὅλα, πλὴν τῆς διαφοράς, ὅτι ἐν μὲν τὸ ἐνι προτακτικός ὁ Βασιλεὺς, ἐν δὲ τῷ ἐτέρῳ ὁ Πάπας. Οὐδὲ τοῦτο ἔρχεται, διότι ἐν τῷ γράμματι τῆς ἀνακηρύξεως προτάχθη τὸ ὄνομα τοῦ Πάπα. Παναγαράζῃ ἐπὶ τέλους καὶ ἄκου νὰ ἐνδιώσῃ ὁ Βασιλεὺς, ἐπικοίνωνος εἰς τὴν ἐν τῷ ὅρῳ μνεῖαν τῆς συνανέσεως αὐτοῦ. 2) Τὴν συνταχεῖν τοῦ

---

1) Συρόπα, 1', α'.
2) Πρακτικὰ Coleti, XVIII, ς. 517.
οροῦ ἀνέλαιθεν ὁ Ἀμβρόσιος Θανατοσφάρης Γενικός τῶν χαμαλοδοῦλων ὡς εἰδημονίστερος τῆς Ἐλληνικῆς 4.

Ὁ Νικαίας Βησσαρίων ἐζήτησε νὰ μεταποιήσῃ λέξεις τινὰς πρὸς ἐλληνικοτέραν καλλιέργειαν, οἱ δὲ λογιστέροι τῶν Λατινῶν ἐπὶ πολλὴν ἄραν ἐβαπύνθην τῶν ἔκτονων λεκτικὰς διάφορωσι. Ἐκ τῶν δὴ ἰδίων, ὅτι ἁρχικῶς ἐγράφη τὸ κείμενον καὶ Λατινικοὶ καὶ Ἐλληνικοὶ, συναρμολογοῦντον ὅλων τῶν κατὰ μέρος περὶ ἑκάστου κεφαλαίου σχεδίων, Λατινικῶν καὶ Ἐλληνικῶν. Ἡ ἐργασία παρετάθη ἐπὶ δέκα σχεδίων ἡμέρας, διότι ἐφιλονεικοῦντο ἐπὶ δώδεκα κεφαλαία, περὶ τοῦ Καθαρτηρεύου καὶ περὶ τῆς ἁρχῆς τοῦ Παπά. Ἐνεδίδον μὲν ὁ Ρωσσίας καὶ ὁ Νικαίας ὅτι ἡ ἑκάστος ἀνήκει εἰς τὸν Παπᾶν καὶ κατὰ τοῦ Πατριαρχοῦ καὶ κατὰ τοῦ Βασιλέως, ἀλλ’ ὁι Λατινοὶ ἐπέτειναν, νὰ γίνῃ τοῦ τουτοῦ λόγος ἐν τῷ ὀρῷ. Ὁ Βασιλεὺς ἑταρρυτέο ἀποδίδοι ἐπεισοδίες τοῦ Ῥωσσίας καὶ τοῦ Νικαίας, ἡ ἀλλος τυπος, τὰ χιονώμαν: ὅστε ἀγκόμενος ἔλεγε ν’ ἀπέλθη τέλος πάντων, διότι ἔνωσις δὲν γίνεται καὶ πᾶν κόλομα εἶναι εἰς Θεόν. Ὁ Νικαίας Βησσαρίων παρετήρησε, ὅτι εἶναι ἀδικαιολόγητον νὰ ματαιώσωσι τὴν ἔνωσιν διὰ μικρὰς δικαφορὰς, ἐνῷ συνερώνως εἰς τὰ κύρια.

Ἀκαταλήπτων εἶναι ἐν τοῖς Πρακτικοῖς, τί δηλοὶ ὅτι κατὰ τὴν τελευταίαν σύνταξιν τοῦ ὄρου ἐν τῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου κατόπιν τῶν λέξεων: σοβομένων τῶν δικαίων καὶ τῶν προνομίων τῶν τεσσάρων Πατριαρχῶν, τί ποιεῖ ὁ πονηρός, προσέθηκε τὴν λέξει πάντων, οἷς ὁ Λατινοὶ ἀκούσαντες ἤλεγχαν 5. Τίνα ἐννοεῖ ὁ συντάκτης τῶν Πρακτικῶν πονηρῶν, δὲν ἐξηγεῖ. Ἐν τούτως ἡ λέξει ἀπάντων ὑπάρχει ἐν τῷ κείμενῳ.

Μείζονα σπουδαιότητα ἔχει ἡ περὶ τῶν πρωτειῶν τοῦ Παπά ἀντίφωνα.

"Ὅτε κατὰ πρώτον ἔγινε λόγος τὴν 9ην Ἰουλίου τὸ δόθην παρὰ τῶν Λατινῶν σχέδιον ὀρίζε τὴν ἔξοδια τοῦ Παπά, ὡς ἔχοντος «ὑπατοῦ» προνομία εὐρεθῶσιν, δ’ ἔγινεν ἐξ ἀρχῆς καὶ πρὸ τοῦ σχηματιστος ». Δὲν ἤρεσαν εἰς τοὺς ἀνακολουθοὺς τοιούτου κείμενον, διότι καὶ ἀντι-

1) Συρότ. Ι, 6'. Οὕτω καὶ κατὰ τὰ πρακτικά Coleti, XVIII, σ. 517.
2) Coleti, αὐτόθι, σ. 521.
ποιήσεως τοῦ Πάπα εἰς ἄρχαιστέραν ἀνέτρεγεν ἔποχήν, διὸ ἐξητήθη ὁ «κατὰ τὴν δύναμιν τῶν ἱερατικῶν» περιορισμός. Ἀλλα καὶ πάλιν ἐκάτεροι ἀπέδιδον εἰς τὴν δύναμιν ταῦταν ἐλληνικά σημασίαν. Οἱ Λατινοὶ δὲν ἐνδιστάσαν τὰ ἐξηγήσωσάν, ὅτι διὰ τῆς πληρής ἐξουσίας (plena potestas) τοῦ Πάπα ἐνόσων τὴν ὑπερτάτην δικαιοδοσίαν (potestas spiritualis jurisdictionis) ἀπεριόριστον καὶ ἀπόλυτον, ἐνώ ὁ Αὐτοκράτορ ἐνείπε τ' ἀποδώσῃ μόνα τὰ πρεσβεῖα τῆς τιμῆς (primatus honors), ὡς καὶ παρὰ Σύνοδοι Κανώνων διετυπώθη. 1) Ακούον τὴν εὐφυτάτην ἐννοιαν τῆς ἐξουσίας, ὅπως διέγραψεν αὐτὴν ὁ Ἐπιστευκέας τῆς Αξιοπροσώπου ἐκ τῶν τάγματος τῶν Ἰερατικῶν (Predicatores) Ιω. Ραφωπαίος, ὁ παρὰ τῶν Βυζαντίων ἀποκαλύ— 

1) Κανών τῆς ἐν Κοσμικής Κοινωνίας Ἐπικεφαλής Συνόδου. «Τὸν μὲν Κοσμικοῦντος ὡς ἐπικεφαλῆς ἔγαγα τὰ προσβαίνει τῆς τιμῆς μετὰ τὴν τῆς 'Ρώμης, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν νέαν 'Ρώμην». 2) Πρακτικά C o l e t i, XVIII, σ. 501, 513, 516, 517, 520, καὶ Andrea de S. Cruce οὖτ. σ. 452. "Ἀνευ λόγου ὁ ἐμὸς ἐξετασθῆς ὡς βασι. ἐπέτρεπεν ἐν ἔτει 1483 ἐν τῷ ἐν Μοναχῷ γυμνασίῳ κ. D ö l l i n g e r, Allg. Zeitung, 21 Ιανουαρίου 1487, ὑποτείνετει τὸ γνώσιν τοῦ Δαπτικοῦ κειμένου ἐν ταῖς λέξις quemandammodum sitam, ἀντι et. Ηπθ. F r o m m a n n, Zur kritik des Flor.
Ουτος ἐκαστὸς ἐθεωρησεν, ὅτι ὑπερήχασεν ἡ κατ' αὐτὸν ὅρθη ἕννοια, δι' ἐκάτερον δὲ ἀλλο ἐθηλωθή διὰ τοῦ αὐτοῦ κειμένου.

Εἰς μᾶκτην ἐξητείτο διατύπωσε κειμένης καὶ ὁρισμένην ἐννοίας, ἕνω πόρῳ ἀπαίγον ἐκτρέφθην αἰ διάνοιαι.

Πόσον διάταγε, κατεδείχθη ἐν τῇ τελευταίᾳ ἐν Οὐατικανάῳ ἐν ἔτει 1870 Συνόδῳ, ἐνθα ἑπαλελήφθη ὁ αὐτὸς ὁρισμός τῶν πρεσβείων αὐτολεξεί, μετὰ τὴν γενομένην ἀπάτηραν ἀπαλείψεως τῶν τελευταίων περιοριστικῶν λέξεων (quemadmodum etiam κτλ.), ὡς δὴ θεοὶ μὴ συναπαρτησόνων τὸν ὁρισμόν, ἀλλ' ἐμφανίσοντο τὸν λόγον αὐτοῦ. 

Τὸ περὶ ἀλλαθότου προσετέθη ὡς συμπλήρωμα.

Ἐν τούτοις ἴναθάνθη ἀναχώροσιν ὁ Αὐτοκράτωρ, ἀφοῦ ἔγινε μνεία τῶν Πρακτικῶν τῶν συνόδων καὶ τῶν ἑρωῶν Κανόνων, πολὺ δὲ μάλιστα, διὸ ἀνεγράφη τὸ ἀλλοθρηστον πάντων τῶν δικαιωμάτων καὶ τῶν προνόμων τῶν τεσσάρων Πατριαρχῶν, περὶ ὁν ἐκάτερον μέρος ἐλληνε ἐγείρε γνώμην.

Ἐνοχῷ ταῦτα ὅσον ἐκκερημη, οὐδὲ λόγος ἐγίνετο περὶ στηρισμοῦ ἀπὸ τοῦ Μαχοῦ, ἔσορε τὰ πάντα ἀπελάθησαν κατὰ τὴν βούλησιν τῶν Ἀκτίνων 3, ὡς τὸ Πάπας οὐδὲ εἶχε τι πλέον ἐν ἐπάνηση, ὡς εἶπεν ὁ ἱδιος. 

Ὁ Μιτυλήνης, ἐνεργῶν ὑπὲρ τῆς ἐνώσεως, εἶπεν, ὅτι ἐὰν δῶσῃ ὁ Πάπας ψυχραί, θέλει ἀπορθούσει πολλοὺς νὰ ὑπογράψωση τὸν ὅρον. Μαχοῦ τοῦτο ὁ Πάπας ἔδωκεν ὡς διακόσια ψυχραί, καθὼς ἔρρηθη, διαψεύσατο εἰς ὑποδηστέρους Ἀρχιερεῖς. Ἡκ τῶν ἄρχοντων ἔλαβε μόνος ὁ μέγας Σκευοφιλᾶς ἐννέα. Ὁσαῦτος ἔδωκαν ὁ Κορώνης Χριστόφορος Γαρκατόνης καὶ ὁ Ἀμβρόσιος Θανασίας, παρ' ὅν ἔλαβε καὶ ἄλλα ὁ μέγας Σκευοφιλᾶς. Ὁ Νικομηδείας ἐμήνυσεν εἰς τὸν

Unions decreets (Leipzig 1870) s. 45 — 54. Σημειωτικόν μόνον, ὅτι ἐν τῷ ἐν Φλωρεντίᾳ πρωτογράφῳ ἐν τῷ Οὐατικανῷ καὶ τῷ Παρισιν ψυχραγράφῳ ἐπικαλεμέναται ὡς πρόθεσις ἐν, ἀλλ' "καὶ ὁ τοίς ἑρωῶς κακὰ κτλ. α."  

1) Κατὰ τῆς ἀπαλείψεως ἐντός ἐν διαμαρτύρηση τὸ Döllinger, Allg. Zehung 24 Ιανουαρίου 4870. 

2) Ὁ E Ρατ., 1, γ. 

3) Coleti, XVIII, 4179. Ego neseissem plura a Greecis petere, quia quae quiesimvms et petivimus, habuimus.
Πάπαν, ὅτι δὲν ἦχει φανόλιον, διὰ νὰ παρασταθῇ εἰς τὴν Σύνοδον, δὲν ἦξε ηλικία δεκαχιλτού 4).

Ὁ Μάρκος Ἐφέσου ἐκάθησε σιωπῶν καὶ ἄλγων ἐπὶ τοῖς γινομένοις. Ὡς εὐεργεσίαιν ἐξήτησε διὰ τοὺς κόπους, οἷς κατέβαλεν εἰς τὰς διαλέξεις, νὰ μὴ ἀναγκασθῇ νὰ ψηφογράψῃ τὸν ὄρον, παραβαινών τὴν ἱδίαι πεπώθησαν, καθόσον ἦκον καὶ ὑπακούων εἰς τὸν Βασιλέα, ἐχειροτονήθη Ἀρχιερείς.

Προσέβις τοῦ Δεσπότου Δημητρίου, ἀθέλοιο τοῦ Βασιλέως, συγκατέθη εὗτος.

Μετὰ τὴν οἰκιστικὴν σύνταξιν τοῦ ὄρου ο Ρωσίας Ιωάννου καὶ θ Νικιάς Βοσσαρίων εἶπον, ὅτι πρέπει νὰ προσταθῇ ἀναθεμα κατὰ παντὸς μὴ στέρξαντος. Ἀντίστοιχον ο Τραπεζούντος, ὁ μέγας Πρωτοσύγκελλος καὶ ὁ Βασιλεύς, παρ᾽ οὐ εξήτησαν ὁ μέγας Πρωτοσύγκελλος νὰ βεβαιώσῃ, ὅτι δὲν γίνεται Πατριάρχης, πρὸς ἐπανέλθων εἰς Κονσταντινούπολιν, ἤ δὲ διακήρυξεν αὐτὴ μέλλει νὰ συντελέσῃ, ὅπως εἰργευόμενοι οἱ λογισμοὶ τῶν παρατητομένων. Διὰ τῶν λόγων τούτων ὑπηρίττετο τὸν Ρωσίας. Ο δὲ Τραπεζούντος πολὺ ἐπέμενε νὰ μὴ προσταθῇ ἁρομασμός, διότι ἄρκει ὅτι ἔγινεν, ὅτι οὐδὲπετοῖ κατὰ διὰ νοὺς εἶχον. Ο Ῥωσίας ἐπαράγηθε σφόδρα διὰ τὰς τελευταίας ταύτας λέξεις καὶ ἥρθεν ἐρωτών, τί εἶναι αὐτῶ, ὃ ὅτι κατὰ διὰ νοὺς εἶχον. ἀλλ᾽ ὁ Βασιλεύς πρὸς ἀποφυγὴν σακαδάλων κατέπαυσε τὴν φιλονεκίαν. Ἐθελε καὶ ὁ μέγας Πρωτοσύγκελλος εἰς λόγους μετὰ τοῦ Ῥωσίας, μεθ᾽ οὐ συνέπραξε, ἐμοῖ ἁπατασίαν ὡς ἐνώσει, τότε ὃ ἐπεί πρὸς καύτων, μὴ ἐπιτίζε νὰ γίνῃς Πατριάρχης, ἐὰν δὲ γίνεις, προῆτον ἐμὲ καθαίρεσον 3).

Ὁ ὄρος ἐγράφη καὶ ἀνεγεννήσθη εἰς τὸν Βασιλέα, ὅπως ψηφογραφή μετὰ προηγουμένην λειτουργίαν τῶν Λάτινων, κατότι δὲ τῶν Ανατολικῶν παρόντος τοῦ Πάπα, ὡς ἐπεθύμει ὁ Βασιλεύς, ἀλλὰ δὲν ἐγένετο οὕτω, διὸτι πρῶτον ὑπεγράφη τὴν κυριακὴν τῆς 5 ᾽Ιουλίου 1439, τὴν δευτέραν δὲ ἐτελέσθη ἡ λειτουργία τῆς ἐνώσεως.

Συνυπέγραψαν καὶ οἱ μὴ στέργοντες Ἀρχιερείς καὶ οἱ ἄγχειροτόνντοι Ἡγούμενοι.

1) Συρόπ. 1', 8'.
2) Συρόπ. 1', 8'.
Προσεκλήθησαν παρά Λασκάρεως τοῦ Φιλανθρωπινοῦ καὶ ὁ μέγας Χαρτοφύλαξ Μιχαήλ Βαλασσάκου, ὁ μέγας Ἑκκλησιάρχης Συρπούλας καὶ ὁ Πρωτέκδομος Γεώργιος Καππαδόξ, ὅπως ὑπογράφωσιν, ἀπε- ποιήθησαν δὲ, καθὼς προηγομένους ἀπεφασίσθη, ὦτι δὲν ἀποτελοῦσι μέρος τῆς Συνόδου. Διὸ ἐδέχθη τὴν σκήψιν ὁ Φιλανθρωπινός, ἀντι- τάσσον τὴν θέλησιν τοῦ Βασιλέως, ὥστε τώρα τοῦτο ἑγκρίνει ὡς τὸ ὀρθότερον. Εἰς μάτιν ἔλεγον, ὦτι εἰν τοῖς τοιούτοις ἑκαστος ἔχει ἑλευ- θεραν θέλησιν ἄκουσιν τὴν φωνήν τῆς ἱδίας συνεиδήσεως. Ὅ Γιουλ- θρωπινὸς ἀντέτασσεν, ὦτι δὲν θέλουσι ἀποφύγει τὴν ὀργὴν τοῦ Βασιλέως. Καὶ ὁ μὲν μέγας Χαρτοφύλαξ ἔλεγον, ὦτι συναινεῖ νὰ ὑπογράψῃ, ἀλλὰ δὲν θέλει ἐνδοθῆ τὴν στολὴν ἐν τῇ λειτουργίᾳ, ὥστε μὲν μέγας Χαρτοφύλαξ προήτευε, νὰ μὴ ὑπογράψῃ, ἀλλὰ νὰ ἐνδοθῇ, καὶ τῶτον ἡκολούθη ὁ Πρωτέκδομος.

Ζητήσας τὸν ὁρισμὸν τοῦ Βασιλέως Λάσκαρες ὁ Φιλανθρωπινὸς, ἀπήττησεν ἀμφότερα καὶ παρὰ τῶν τριῶν. Παρὰ τῶν δὲ μᾶλλον ἀπαραιτήτως, διότι ὑδέποτε ἀντιτίθετο εἰς τὰ γενόμενα, διό καὶ συγγίνεσαν. Ὅ δὲ μέγας Ἑκκλησιάρχης μείνας μίνος καὶ ἀναλογιζό- μενος, ὥστε ἐναντίως αὐτοῦ συνέμειναν ρήτα βούθισαν εἰς τὴν Ἑκκλη- σίαν, εἰς αὐτὸν δὲ βλάστην, ἐκώλυντο καὶ αὐτὸς, διὰ νὰ μὴ φανῇ, ὥστε ἀντιπράττει εἰς τὸ κοινὸν συμφέρον τῆς πατρίδος, διαμαρτυρούμενος, ὥστε ὁ Κύριος γινώσκει τὴν διάθεσιν τῆς φυγῆς αὐτοῦ.

 وسلم θεωτέραν ὁ ἀραν μετὰ μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς συνήλθον διὸ εἰς τὰ βασίλεια, ὅλη, εἰς τὸ μέγαρο τοῦ Ῥιδόλφου Περουτζή, οἱ ἀπαρ- τίζοντες τὴν Σύνοδον ἐκ τῶν ἄνατολικῶν, ὧν ζήλον ἐν τοῦ Πάπα τρεῖς ἐπίσκοποι, ὁ Χριστόφορος Γαρατόνης καὶ δύο ἑτέροι, καὶ εἰς πρωτοστάρος, ὅπως παρευρήθοντο εἰς τὴν ὑπογραφήν. Τὸν ὄρον ἐκο- μισαν ὁ Νικόλαος Σεκουνδίνος ἐξ Εὐρίπου, γεγραμμένον ἐπὶ μεμνα- νής, κατὰ μὲν τὸ ἡμείον λατινιστὶ, ἀντικριζον ὑπὸ ἐλληνιστὶ. Ἐστάλη πρῶτον εἰς τὸν Ἱπαπλεῖας, ὡς νοσοῦντα, πρὸς ὅν δεικνύομι, ὁ σοφα- γοδούλαξ (βουλικότης) τοῦ Βασιλέως, ο Σεκουνδίνος καὶ ὁ Χριστό- φορος Γαρατόνης, καὶ πρῶτος ὑπέγραψεν ὡς τοποτηρητὴς τοῦ Ἀλε- ξανδρείας, κατάπιν ἐκμίσθηται πάλιν εἰς τὰ βασίλεια, ὧν πρῶτος

4) Συμπ. Ι', τ. ζ'

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Ὁ Πάπας ἐκάθεντο μετά τῶν Καρδιναλίων καὶ πάσης τῆς περὶ αὐτῶν Ὀνομάδος, ἐκάθισαν δὲ καὶ οἱ ἀπεσταλμένοι, ἀμα δὲ ὁ Νικάιας ἦρετο λέγειν, ὁ Ἰουλιανὸς Καισαρίνης διέταξε τὸν Πρωτονόταρον νὰ γράψῃ. Ὁ Βασίλειος, προτάξεις σύντομον προσόμιον, ὁμιλήσει περὶ τῆς τελευταίους τῆς μοναχῆς θυσίας, ὅτι αἱ θείαι καὶ δεσποτικά φωνά εἶναι αἱ ἀγαύκοισαι καὶ τελεύτασι τὰ θεία δῶρα, ὡς δοξάζει ἡ Ρωμαϊκὴ Ἐκκλησία.

Τούτο ἐγίνε, διότι ὁ Βασίλειος δὲν συγκατένευσε νὰ τεθῇ ἐντὸς τοῦ ὄρου, ὡς ἀπίστων οἱ Λατινοὶ, φοβοῦμενος μὴ ἔπωσιν, όταν ἐπιστρέψῃ εἰς Κωνσταντινούπολιν, ὅτι ἀνέτρεψε τὴν ἱερουργίαν, ἢν παρέδωκαν ὁ Μ. Βασίλειος καὶ ὁ Μ. Χρυσόστομος.

Ἀρκεῖ κατευθροθήκη ἡ Ἰμλολογία αὐτή, ἀναστὰς ὁ Πάπας, ἤμοτσαν ἢν υπέγραψε καὶ ὁ Μάρκος Ἐφέσου, ἐπὶ δὲ τῇ ἀποφασικῇ ἀπαντήσει, ἀναφοράς, ὅτι τότε οὐδὲν ἐγένετο, ὑπέγραψε ὃμως, καὶ ἀνήγγειλεν, ὅτι τὴν ἐπαίρεσιν οἱ βουλόμενοι δύνανται νὰ μεταλάβωσι τῶν ἄχραντων μοιστηρίων καὶ διὰ τούτο πρέπει νὰ ἔγκρατεύσωσι.

Τῇ 6η Ιουλίου 1439 καθ᾽ ἡμέραν δευτεράν συνηθισθήνει τὰς ἡ λαὸς εἰς τὸν καθοδηγόν χαόν, ἐν Φλωρεντίᾳ 3 ἀμα προς, προσηγείης προ- κηρύξεως, δἰ ἣς συνάρμα μύριες ἡ ἡμέρα ὡς ἐορτάσιμος καὶ ἀπαντα ἐκλείπθησαν τὰ ἐγκατήρια.

1) Συρόπ. 1', 7'- Coleti, XVIII, p. 539.
2) Συρόπ. 1', 6'.
3) Τούτου τοῦ ναοῦ τῶν τρούλλον ἐν 1436 ἐπέρατον ὁ Βρουμβέλικος. Τὰ ἐγκαίνια αὐτοῦ ὡς S. Croce ἐγένετο παρὰ τοῦ Βησσαρίωνος ἐν ἑτεί 1442. Bandini de vita Bessar.
Προσῆλθεν ο Βασίλεις καὶ κατόπιν ο Πάπας καὶ οι Καρδινάλιοι ἐν στολῇ, ὡς καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς, τῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας ἀνά δῶρ καὶ μετάνοιαι ποιοῦντες ἠστάζοντο τὴν χείρα τοῦ Πάπα. Μόνος ο Ἀρχιερὰς τοῦ Μοναστηρίου καὶ οἱ ἰερωμένοι παίρνοντι δὲν ἐνεδύοντο στολῆν, οὐδὲ ὁ Ἀγγιαλός, ὁ δὲ Ἡρακλείας ἐνοστιζεντο.

Οἱ παίρνοντες τῶν Δατίων ἐφακλοῦν ἐπὶ τρεῖς ὥρας, ὁ δὲ Πάπας μόνος ἵστατο εἰς τὸ κατὰ πλάτος μέσον τοῦ ναοῦ, ἐπειτα ἐφακλοῦν καὶ οἱ παίρνοντες τῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας μεγάλην διδοξαγωγίαν, μετὰ αὐτῶν δὲ τὸ Σήμερον ἡ χάρις τοῦ Ἀγ. Πρεσβύτερος ἡμᾶς συνῆγαγεν, καὶ Ἑυφραεῖσθαι οἱ οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάζοντο ἡ γῆ κτῆλ. Μετὰ τὰ φέροντα ἔστη ο Πάπας εἰς τὸν ἱερὸν τρόπον.

Τότε ἀνέθεσαν εἰς τὸν ἄμβωνα ο Ιουλιανὸς Κασταρίνης καὶ ο Νικαίας Βησσαρίων καὶ πρῶτος ἀνέγνωσεν ο Ιουλιανὸς λατινίστη τὸν ἱερὸν, μεθ’ οὕτως τοὺς ἱεροὺς Αρχιερεῖς ἐὰν στέργωσαν, πάντες δὲ ἀπόγυντον καταφρατικῶς (placeat). Μετὰ ταῦτα ἀνέγνωσεν ο Νικαίας ἑλληνιστή, ἦρωτος δὲ καὶ αὐτός, ἐκαὶ ἀρέσκει. Οἱ πολλοί ἀπόγυντον, ὅτι ἀρέσκει Εὐθύς μετὰ τοῦτο εἰσῆλθον εἰς τὴν λειτουργίαν. Ἡ ἐν καθή αὐτῆς ο Λάσκαρις Φιλανθρωπός ἐστη μετὰ τῶν ἀρχιερῶν τοῦ Πάπα τῶν φυλαττόντων τὸ ὅδορ πρὸς νῦν, σχεδὸν εἰς τὸ μέσον τοῦ ναοῦ. Ἐκεῖ κατέθεσαν ὅτι ἔφεραν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, περιεκλήθη δὲ ὅθονον μεταξῶς τὴν χρυσολίριον, ἥς τὰ ἄκρα ἀπὸ τῶν όμων ἐγκατέστην ἐκρέμαστο ἐπὶ τοῦ στῆθος, ὅπως ἀπομάκρυν ἄπο αὐτῆς τὰς χεῖράς ο Πάπας, ἀκροτεῖ δὲ καὶ ὅσον χερνῆσα, τὸ μὲν φέρον ὅδορ, οὐ ἀπεγείουσα πρῶτον, τὸ δὲ πρὸς ύποδοχὴν τοῦ ὅδορος, λευτέρομορροφ ἔχοντα ἀκέταστο τὸ στόμιον, ἄροι δὲ ἐνίσχυσεν ο Πάπας, ἀπέδωκεν ὁ Φιλανθρωπὸς τὰ χερνῆσα εἰς τῶς δεδουλώτας. Περὶ τὸ μέσον τῆς λειτουργίας τὸ αὐτὸ ἐγένετο διὰ τοῦ πρέσβεως τῆς Ρωσίας, κατ’ αἴτησιν τοῦ Ρωσίας, καὶ πρὸς τιμήν τοῦ Βασιλέως τῶν Ρώσων, ἐν τελεί δὲ τῆς λειτουργίας διὰ τοῦ δισυπάτου Γεωργίου.

Ὡςάκις ἦτον ἀνάγκη θυμιάματος, οἱ ἐκκατέρωθιν εἰσάγοντες Καρδινάλιοι ἀνέλαβαν τὴν μίαν τοῦ Πάπα καὶ τὰ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καλύμματα, ἢ δὲ ἀσκετῆς ἔθαλλε τὸ θυμίαμα εἰς τὸ θυμιάμα τοῦ καὶ ὑψώμενος αὐτό, ὁ μέλλων ν’ ἀναγνώσῃ τὸ εὐαγγέλιον πρῶτον ἠστάζετο τὸν πόλον τοῦ Πάπα.

Μεταξὺ τῆς λειτουργίας κατελθόντων τοῦ θρόνου προσῆλθαν εἰς τὸ ἱερὸν
βῆμα, ἔχων δῶο Καρδιναλίσσων ἐπομένους καὶ υπηρετοῦντας, εἰτε τὴν εὐχήν ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ ἐπανηλθὲν εἰς τὸν θρόνον. Τελεθείσης τῆς θυσίας ἔγαγον τὸ ποτήριον πρὸς τὸν Πάπαν ἵσταμεν εἰς τὸν ὕδαι θρόνον. Κατὰ δὲ τὴν ὀραν τοῦ ἀσπασμοῦ ἐκκατοστός ἐπισάσατο τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ οὕτω ἐτελέσθη ἡ ἐνώσις 1.

Τὴν ἐπαύριον ὁ Βασιλεὺς καλέσας τὸν ᾿Ρωσίας, τὸν Νικαίας, τὸν μέγαν Χαρτοφύλακα καὶ τὸν μέγαν ᾿Εκκλησιάρχην, ἐπιμελής αὐτοῖς εἰς τὸν Πάπαν, ὅπως ἄρταροι νὰ γίνῃ παραδοσιακὴ λειτουργία καὶ παρὰ τῶν ἀνατολικῶν ἐπὶ παρουσία τοῦ Πάπα καὶ τῶν Καρδιναλίων.

Συσκεφθεὶς μετὰ τῶν Καρδιναλίων ἀπήντησεν ὁ Πάπας, ὅτι δὲν γνώσεις, πὼς τελείτα ἡ λειτουργία τῶν ἀνατολικῶν, ὅστε, πρὶν παρασταθῆ δημοσίως, πρέπει νὰ τελεσθῇ ἰδιαίτερως ἐν τῷ κελλίῳ, ἡ, ἢ ἀντιπρομίσθη, νὰ τελεσθῇ μὲν λειτουργία, ὅπου συνήθως γίνεται, ἀλλὰ μόνον ἐπὶ παρουσία δῶο ἢ τριῶν Καρδιναλίων καὶ ἀρχὶ ἀντιληφθῶσι, τότε ἀποφαίνονται.

Ὡς ἦκουσα ταῦτα ὁ Βασιλεὺς, ἔνοικεν ὅτι κατὰ τοὺς Δακίνους ἐνωσὶς εἶναι ἡ πλήρης καθυπόταξις εἰς τὰ ἑαυτῶν, διὸ παρήντησε τὴν ἀπαίτησιν περὶ λειτουργίας 2.

Ὁ Πάπας πάλιν ἔμηνυσεν εἰς τὸν Βασιλέα, ὅτι πρέπει νὰ στείλῃ πρὸς αὐτὸν τὸν Μάρκον ᾿Εφέσου, ὅπως κρηνῆς, ὡς μὴ πεισθέντα εἰς τὰ τῆς Συνόδου καὶ μὴ ὑπογράψαντα τὸν ὄρον 3. Ἐμήνυσε προσέτι, ὅτι ἐν τῇ ἀνατολικῇ ᾿Εκκλησίᾳ γίνονται τὰ παρεῖςκατα, χρῆσοντα διορθώσεις, οἷον εἶναι ἡ διάζευξις καὶ τελευταῖον ὅτι, ἀποδιώκαντος τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἀποτοῦδε εἶναι λυστέλλες τὰ ἀντικατατάξαι, πρὸς βέβαιωσιν τῆς ἐνώσεως. Προτείνει μάλιστα τὸν ἐν ῾Ρώμῃ ὑπάρχοντα Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, ἀνθρ. γέροντα καὶ χρῆσιμον καὶ πλούσιον, ἂν δὲν εἶναι πρόσκομμα ἡ ἄγνωσι τῆς γλώσσης.

Ἄντειμηνυσέν ὁ Βασιλεὺς, ὅτι ἐν Κωνσταντινουπόλει ψήφῳ τῶν ᾿Αρχιερεῶν θέλει ἑκλεξθῆ Πατριάρχη. Τὸν Μάρκον ᾿Εφέσου, ἐὰν δὲν

1) Συρόπ. Γ, τ’.
2) Συρόπ. Γ, τα’.
3) Πρακτικά Coleti, σ. 536.
άρχισαν αἱ παραπεπήρεις, θέλει κρίνει ἡ Ἁγίωτος τῆς ἁγιοτικῆς Ἐκκλησίας, εἰς ἣν ἄνθηκε.

"Ἀνευ τινὸς ἀπανίτητος τοῦ Πάπα γυνακικῆς ἀποφάσεως, διέταξεν ο Βασιλεὺς, νὰ μοιράζονται ὁ Πάπας ἐν τοῖς ἀποτύχοις. Ἀλλατεί εἶχε προταθῆ τοῦτο, ὡς σημεῖον ἐνόσεως, παραλειπόμενη τῆς προσθήκης ἐν τῷ Συμβόλῳ, ἀλλ’ οἱ Ακτίνιοι εἶπον, ὅτι ἀδιαφοροῦσι περί τοῦ μνημοσύνου, κύριον δὲ θεωροῦσι τὸ περὶ δόξης.

Τὸν πρώτων λευτηρίγιαν ἐν τοῖς ἀνακτόροις ἀπέφυγεν ὁ μέγας Χαρ-τοτύλας ὡς ἀρχιμακάνος, δικαιολογηθεὶς, ὅτι νοσεὶ, ἐλευθέρυσε δὲ ἀντ’ αὐτοῦ ἡ Ἴημυνικόμενη ἡ Πάπας, ὁ δὲ μέγας Πρωτοσύγκελλος παρέδειξε νὰ εὐλογηθῇ τὰ θεῖα διόρα ἐν τῷ ἁγιάζει καὶ ἐν τῷ ἐνόσει. Τὰ τοιαύτα δὲν παρῆκροντο ἄνευ ἐρίθων, ὡς συνέθε τότε ἀμέσως, ἢς οὐ-τικανίς καὶ τυχαίας ἀφομίης, μεταξύ τοῦ συλλειτουργίους Φιλίπ-ποῦ καὶ τοῦ μεγάλου Πρωτοσύγκελλου.

Οἱ Μητροπολῖται κατατρυχύμην ὑπὸ τοῦ γῆρατος καὶ τῆς ταλαι-πωρίας ἴκετουν ἥ απελθὼν εἰς Ἑνετίαν. Ὁ Βασιλεὺς προέτρεπε νὰ ἐγκατερήσωσιν, ἠκούοι λάθωσι τὸ καθυστεροῦμενον στηρέσιον τῶν πέντε μνημῶν.

'Ως συνέπεια τῆς ἐνόσεως θεωρεῖ ὁ Βασιλεὺς, ὅτι ἐκάκηΤ Εἰκαλη-σία πρέπει νὰ ἔχει τὰς ὑποκαιμένας αὐτῆς Μητροπόλεις καὶ ἐνορίας, ἄρα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν Κονσταντινουπόλεως ἀνήκουσιν ἡ Κρήτη καὶ ἡ Κέρκυρα. 'Ἀλλ’ ὁ Πάπας οὐδεμίαν ἔδιδεν ἄφοβον. Κατὰ τὸ αὐτὸ πνεύμα ὁ Ρόδον, ὁ Μιτυλήνης καὶ ἔτεροι, ἀπτότους νὰ ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς περιφερείας αὐτῶν οἱ λατινοποιοί, ὁ δὲ Βασιλεὺς παρέπεμπεν αὐτοὺς εἰς τὸν Πάπαν, πρὸς τὸ πολλάκις ὁμιλήσειν ἐπὶ μακαρίως. Προσ-ηλῖθον πρὸς τοῦτο εἰς τὸν Πάπαν προτείνοντες, ὅτι οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ἀπαγορεύεσιν τὰ ἐν τῷ ὕπαρξιν δ’ ἂν Ἑπεικόνων ἐν τῇ αὐτῇ ἐπίσκοπῇ, ἄροι δὲ, θείᾳ χάριτι, διὰ τῆς ἐνόσεως μιὰ ὑπάρχει Ἐκ- κλησία, δὲν δύνανται πλέον νὰ συνυπάρχει δ’ ἂν Ἑπεικόνοι. Οἱ

1) Συρόντ, Ι', 15'.
2) Συρότ, Ι', 17'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Λατινοί ἀπήτυχαν, ὅτι δὲν εἶναι ἔπομενοι, ὅτι ἐκβιλετέοι εἶναι οἱ Λατινοπεσκοποί. Διὸ δὴν η' ἄνοιξεν τὸ τέλος τῆς ζωῆς, ὡστε οἱ ἐπιζήσεως ἐκεῖνοι νὰ μείνει μόνος, εἰς τὸ ἔξῆς δὴ οὗτος η' ἀντικαθίσταται παρὰ τῆς Ἐκκλησίας, εἰς ἣν ἀνέγει, ὡστε, η' εἶναι Λατινοπεσκοποί, παρὰ τῆς Λατινικῆς Ἐκκλησίας. Τοιούτῳ δὲν ἦδυναι νὰ γίνῃ δεκτόν'.

Δι' αὐτοῦ τοῦ ἐπιτηδείου τρόπου βαθμιῶθη ἡ δομικακτὴ ἔνωσις ἐμελλε νὰ γίνῃ καὶ ἑραρχική, ὡστε νὰ μὴ ὑπάρχωσιν αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι ἡμοδεξώσωσι, ἀλλὰ μία Ἐκκλησία ὑπὸ τὸν Ρώμης δησπόζοντα πάντων καὶ αὐτῶν τῶν Πατριαρχῶν. Πολὺ μακρὰν ἦσαν οἱ τῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας νὰ ὑποθέσωσι κἀν, ὅτι τὸ λέγει περὶ ἑραρχικῆς ἔνωσιος.

Ὁ Πάπας ἐν τούτῳς, σπεύδων νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν ἔνωσιν ὅπως τὰχύνει, διώρισε τὸν ἐκ Κρήτης ἀρχιεπίσκοπον Φαντίνῳ ἀποστόλικον τοποτηρητὴν Κρήτης καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτὸν προπερπήριον (salvo conducto) πρὸς τούτον.

Ὁ Πάπας ἀπήτυχε πάλιν τὸν Μάρκον Ἐφέσου, ὅπως εἴπει οἱ Ἡσαῦλεος νὰ προσέλθη, διακεκαίριαν, ὅτι οὐδὲν δύναται νὰ συμβῇ εἰς αὐτὸν ἀπίστιον, ἀλλὰ προκύπτει μόνον περὶ ἀπολογίας. Ὁ Ἐφέσος δὲν ἐδειλίσεε νὰ προσέλθῃ πρὸς τὸν Πάπαν καὶ εὐρών αὐτὸν καὶ τοὺς Καρδιναλίους προσεκυνήσε μετὰ σέβασμον, παρέστησε δὲ ὅτι δὲν δύναται νὰ ἴστατι ὧρθος πάσης τοῦς νεφροὺς καὶ τοὺς πόδας. Ἐπετράπται εἰς αὐτὸν νὰ καθίσῃ. Ὁ Πάπας, προσέτρεψεν αὐτὸν νὰ στέρξῃ, διότι ἐλλιωμεν εἰς τὰς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου, μέλλει νὰ ὑποτεσθῇ εἰς τὴν ὑγείαν αὐτῆς καὶ νὰ καθαίρεθη. Ὁ Ἐφέσος ἀπήτυχε μετὰ παρρησίας, ὅτι καὶ Συνοδοί καταδικάσαντοι τοὺς μὴ πειθομένους τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ πρεσβεύοντας αἴρεσιν. Ἀλλ' αὐτὸς δὲν κρυφτεί ἰδίαν δόξαν, οὐδὲ κακοτομεῖ, ἀλλὰ τηρεῖ, ἣν παρέλαβε καὶ ἦν καὶ ἢ Ρωμαϊκή πρὸ τοῦ σχῆματος κατέγραψε. Αὐτῇ μάλιστα ἐπηγνώθη ἐν τῇ ἐνεστώτησι Συνόδῳ πολλάκις. Ἐκεί πρῶτον δὲν κατακρίθη ἢ δόξα, ἢν δεξαζόμην, οὐδεμιᾶς ὤφελεῖ δικήν. Οἱ λόγοι οὗτοι ἦσαν τόσον πειστικοῖ, ὡστε ἀφέθη ἐλεύθερος ν' ἀπέλθῃ.

---

1) Συρὸς Π. Ι', 38'.
2) Cod. Barberinus, XVI, 85. s. 486 φερεί ἡμερομημήναν 49 Ἀὐγοῦστου.
3) Συρὸς Π. Ι', 16'.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Πάλιν ἔμνυσεν ὁ Πάπας εἰς τὸν Βασιλέα προτρέπων ἐκλογήν Πατριάρχου ἀμεσώς, καθόσον οἱ ἐκλεκτότεροι ἥλιον μετ' αὐτοῦ. Ὑπεκινεῖ ταύτα καὶ ὁ Ρωσίας καὶ ἢλλοι Ἀρχιερεῖς Πατριαρχείου ὄρεγόμενοι, εὕροικον δὲ ἁφομήν νὰ κατακρίνωσι τὸν Βασιλέα, ὡς εἰπόντα, ὃτι ἐπιθυμεῖ νὰ συμβουλευθῇ καὶ τὴν μητέρα. Δὲν εἶναι πλεον ἄνεκτόν, ἕλεγον, ν' ἀναμιγνύσωσι καὶ αἱ δέσποιναι εἰς τὰ ἔργα Ἀρχιερείων.

Κατὰ συμβουλὴν τοῦ μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου, ὁ Βασιλεὺς ἔδωκεν ἐδείξειν εἰς τοὺς προσδυτέρους Ἀρχιερεῖς, ν' ἀπέλθουσιν εἰς 'Εντικά, ὅπως ἔχῃ ὡς σκῆπν, ἐὰν πάλιν ὁ Πάπας ἡπτήσῃ τὴν ἐκλογὴν Πατριάρχου, ὅτι δὲν ὑπάρχει πλεον πρὸς τὸ πρὸ τὸ πλήρης Σύνοδος.

Τὸ σημείον ἐντὸιτος δὲν ἐδίδετο καὶ εἰς μάτιν ἐξητεύον, ἐλέγετο δὲ, ὅτι ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ μεταγραφῇ ὁ ὄρος εἰς πέντε ἦσα, ὡστε νὰ ἀκόμη ἀνά ἐν πρωτότυπον καὶ οἱ βασιλεῖς (ῥήγας). Ὁ Βασιλεὺς παρήγγειλε, νὰ μὴ ὑπογράψωσι τὰ ἦσα, ἐὰν δὲν δοθῇ τὸ καθωστερούμενον σημείον πέντε καὶ ὁμοίως μικρῶν. Προβάλλοντες ἤδη κατὰ πρῶτον καὶ ὡς ἐνετάλψαν τὴν ἀπαίτησιν, δὲν εἰσηγούσθησαν. Ἀλλὰ πάλιν ὁ Βασιλεὺς μετακλήσειν αὐτοὺς καὶ διέταξε νὰ ὑπογράψωσιν ἐνώπιον αὐτοῦ μόνον τέσσαρα ἦσα, ἀντὶ τῶν πέντε ζητηθέντων; ὡς δὲ ἐκ τῶν σωζομένων φαίνεται ἐν τῷ ἐλληνικῷ κειμένῳ αὐτῶν παρελειπθῆναι αἱ λέξεις «καὶ τὸν Ῥωμαϊκὸν ἀρχιερέα εἰς πάσαν τὴν ἀκομμένην τὸ πρωτετίων κατέχειν». Μόνος ὁ μέγας Πρωτοσυγκέλλος Γερμάριος ὑρνήθη διὰ λόγον ἰδίως αὐτοῦ γνωστῶν νὰ ὑπογράψῃ τὰ

---

1) Συρόπ. Ι, τσ'.
2) Συρόπ. Ι, τσ'. Κατὰ τὰ Πρακτικά Coleti, XVIII, σ. 537 τὰ ἦσα ἐγίναν διὰ τοὺς Πατριάρχας καὶ ὑπεγράφησαν ἑκατέρωθεν, ἐνῷ κατὰ Συρόπ. πολὺν παρά μόνον τῶν ἀνατολικῶν.
'H Πράξεις του κοινού τῆς Φλωρεντίας περί δόσεως ἐτέρων φιλωρίων 3400 ἐπέκεινα τοῦ τετραμύγνου διὰ τὴν αὐτοῦ διαμονὴν φέρει ἡμερομηνίαν 22 Αὐγούστου 1439. Ἐνετεὶθεν συνάγεται, ὅτι τὰ πόλεις τῆς Φλωρεντίας παρεῖχε τακτικῶς τὰ ὑποχεθέντα φιλωρία 1700 κατὰ μήνα, ἀλλ' ἀλλοθεν ἐπήγαζεν ἡ αἰτία τῆς καθυστερήσεως.

Προεπορεύθησαν οἱ ἐκ τοῦ κλήρου ἀξύλουθοι τοῦ Βασιλέως, ἐν οἷς καὶ ὁ διάκονος Φίλιππος, ὁ ἑαυτόν συνάνθησαν πρόθεσει ἐκ τῆς Ἀγρίλας πρὸς τὸν Πάπαν ἐν Βοώνιχ. Ἡ χώρη ἑτεροτείχει αὐτῶν, πῶς ἐπέλευσεν ἡ ἔνωσις, εἰπεν, ὅτι οὐδὲ οἱ Λατίνοι προσῆλθον πρὸς ἡμᾶς, οὐδὲ ἡμεῖς πρὸς τοὺς Λατίνους, ἀλλ' ἀμερότεραι αἱ δύο οἱ ἐκτασθείσαι εὐφράατησαν σύμφοροι, διὸ ἐταχάνθη ἐκαστός να κατέχη αὐτὸν εἰς καὶ πρότερον, τὴν ἀνέπροσβήκην, οὐδὲ οἱ Λατίνοι ἐξίθαυλον, οὐδὲ ἡμεῖς ἐδέχθημεν. Τὰ αὐτὰ ἔγιναν καὶ περὶ ἐνζῷμοι καὶ ἀζύμων.

Ἐν Εὐετίχι Κυκλίκου ἐν τῇ Μονῇ, ἐν ἡ κατέλυσε, λειτουργήσας ἐμνημόνευσε τὸν Πάπαν, ἐπεμυθήθη δὲ παρὰ τοῦ Διοιστοῦ Δημητρίου,
ὅτι δὲν ἦδυνατο νὰ πραξῆ τοῦτο, ἐνόσιο δὲν ὑπάρχει Πατριάρχης, οὐδὲ ὁ Βασιλεὺς διήταξε.  

Τῇ 6η Σεπτεμβρίου 1439 ἐφθάσαν ὁ Βασιλεὺς εἰς Ἑνετίαν, φέρον μεθ' ἐκατούχων καὶ τὸν Μάρκον Ἐρέθου. Τῇ 14 Σεπτεμβρίου ἀπήλθεν ὁ Βασιλεὺς εἰς Πατάκλουν χάρεν περιεργείας, μὴ ἀναχαίτισθεὶς ἐκ τῶν ἐορτῶν τῆς Ἡσυχίας τοῦ Τμίου Σταυροῦ.  

Ἐωςοῦ ἐτοιμασθῶσι τὰ τοῦ ἀπότλου, κατ’ ἀπαίτησιν τοῦ Δουκοῦ τῆς Ἑνετίας ἀπερατήθη ἵνα λειτουργήσωσιν ἐν τῷ ναῷ τοῦ Ὁσίου Μάρκου ἑκείνοι μάλιστα, ὥστε ἐδείξαν ἀπαρέσκειαν εἰς τὴν ἐνωσῖν. Ὁ Ἡρακλείας μέχρι τελευταίας στιγμῆς πολλά ἐπενείει κωλύματα, ἀλλ' εἰς οὐδὲν ὕπελήσαν, διότι ἡναγκάσθη νὰ ἐνδώσῃ εἰς τὴν θέλησιν τοῦ Βασιλέας. Ὁ ὑπομνήματογράφος ἀπήγγειλε τὸ Ὁσίου Σύμβολον ἄνευ τῆς προσθήκης, ὁ δὲ Πάπας δὲν ἐμνημονεύθη. Ὅσο ἀπεμαχρύνωσε τῆς Φιλορεντίας, ἐνζηκεν ἡ κατὰ τῆς ἐνώσεως ἀντίδρασε.  

Κατ' εἰσήγησιν τοῦ μεγάλου Πρωτοσυρκέλλου ἐπελάθη κατόπιν μνημόσυνον τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ ναῷ τῆς μονῆς τοῦ Ὁσίου Γεωργίου, καθ' ὁ προσήλθονΛατίνοι ἑπίσκοποι καὶ ἱερομόναχοι. Ἐν καιρῷ τῆς λειτουργίας εἰσήλθον οὕτοι εἰς τὸ ἱερὸν ὡς θεαταὶ. Ἡ δαπάνη τοῦ μνημοσύνου ἔγινεν ἐκ τῆς πωλήσεως τῶν ἐνδυμάτων τοῦ Πατριάρχου.  

Τῇ 14η Ὀκτωβρίου 1439 ἐπεδιδάσκησαν προς ἀπότλους, ἀλλ' ἔνεκα κληθονομος σφοδρῶς μέλις ἀπέπλευσαν τὴν δεκάτην ἑνάτην, ἐπὶ τεσσάρων μόνον κατέργων, ἀντὶ τῶν πολλῶν, ὅσα ὑπεσελίθη ὁ Πάπας.
ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αὐθεντικά τῆς Συνόδου ταύτης πρακτικά δὲν περιηλθοῦν εἰς ἡμᾶς.
Γνωρίζομεν, ὅτι καὶ ἐν Φερραρίσῳ καὶ ἐν Φλωρεντίας οἱ ἀπαγγελθέντες λόγοι ἐγγράφοντο παρὰ τριῶν ὑπομνηματογράφων ἐκάστου μέρους, οὕτως παρέβαλον ἐπειτὰ τὰ γεγραμμένα διὰ τὸ σύμφωνον ¹. Ἀρνηθέντος τοῦ ἐλληνομαθεστάτου Φραγκίσκου Φιλέλφου νὰ ὑπηρετήσῃ ὡς διερμηνεὺς, ἀνετῆθη τὸ ἔργον τοῦτο εἰς τὸν Ἐυρίπου Νικόλαον Σε-κουνδίνον, ὧν ταχυσμοῦς ἐν ἀκαρέι μετεγλώττιζε πρὸς ἀμφότερος ².

¹) Σωφρ. ς. τ', θ'. «Εξήκησαν ὁ Ἰουλιανὸς καὶ Ἐλαβὲν ἀπὸ τῶν ἡμετέρων τὰ ῥήτα τῶν ἀγῶν, τὰ κατὰ τὴν ἑτ', ἐν τῇ Συνεδρίᾳ προκομισθέντα ἐγγράφος, εἶτα ἀνεκαλύθησαν καὶ ἔκτασθήσαν καὶ τὰ ἀπὸ στόματος εἰρημένα ἅρ' ἐκατέρων μέρους; οὕτω γὰρ ἠτάχθη γίνεται, ὡσκός ἐν διάλεξις γένηται». — Σοφρ., XVIII, σ. 504, 547.

Εντοσσωθεὶς οὐδὲν κείμενον πρακτικῶν διευθύνη, ἐνώ ὁ Συρόπουλος εἰς αὐτὰ συγχάκια παραπέμπει, ὡς περιέχειν τὰ λεγέντα ἐν ἐκτάσει ή τὰ κατατεθέντα ἤγγραφα, εἰ ὡν ἐνόετε ἀποκτῇ τεμάχια.  

"Εχθροὶ εἰςτήρησαν τῆς Συνόδου ἐπιγραφομένην Ἡ ἀγία καὶ οἰκονομικὴ ἢ Φλορεντία περομένη Σύνοδος καὶ ἐκτυπωθέντας διὰ πρῶτον Λατινοὶ ἐν ἑτεὶ 1526 ὑπὸ Βαρθολομαίου Ἄμβρουμος Κρητικός, ὡς Πρακτικά. Ἡ ἐκλατίνως χροιστεῖται εἰς τὸν Ἰω. Ματθ. Καρούφυλλον. Τὸ Ἑλληνικὸν κείμενον κατὰ πρῶτον ἐξεδόθη ἐν Ῥώμῃ ἐν ἑτεὶ 1577 κατὰ διαταγήν τοῦ Πάπα Γερμορίου III. Ὁ προοιμίῳ πρὸς τοὺς ἐντευξόμενους ἔργον τῆς θείας προνοίας θεωρεῖται, ὡς ἐξελίσσον τὰ λατινικὰ ἄντιγραφα, διευθύνεται δὲ μόνον τὸ Ἑλληνικὸν. Οὕτω δὲν Ἀνάφωσιν αἱ Γραικοὶ ν’ ἀποδείξωσι νόθους εἰς τοὺς Λατινοὺς, ὡς συντάξανται κατὰ τὴν ἱδιαν ἀρέσειν τὸ κείμενον.  

Ἡ ὕλη συντάξεις τοῦ ἔργου εἶναι ἀποκρώσια ἀπόθεξεις, ὡς δὲν εἶναι τούτο τὸ Ἑλληνικὸν κείμενον τῶν συνταχθέντων ἐν τῇ Συνόδῳ παρὰ τῶν ὑπομνήματος πρακτικών, διότι εἰς καταφαίνεται συντάξεις, ὡς καὶ ὁ εἰς αὐτὸν κρίσιν ἡμιμογεῖα, ὡς συντέμειναι καὶ παραλείπει, ὡς νομίζει αὐτὸς μὴ πάντι ἀνέγκαιον.  

"Ὅτι ἰδιὸν ἐκ τῆς Συνόδου ὁ γράφας καὶ ὡς εἴχεν ἐνώπιον αὐτοῦ κείμενον γραπτά, ἄρκοντις συνάγεται, ὡς ἐπίσης ὡς ἔνδοι τὴν λατινικὴν, ἄνεγκάρησε δὲ καὶ αὐτὸς ἀμέσως μετὰ τῶν λοιπῶν εἰς τὰ ἱδια, καθὼ ἐν τέλει ἀργηγεῖται. Ἡ τάσις τοῦ γράφαντος εἶναι προδύναμος ὑπὲρ τῆς ἐνώσεως, ὅπως ἐγένετο. Ἡγένεται προγεγομένως λόγος περὶ τῆς αὐτοῦ ἱστορομένης ἀνευρέσεως ἐπὶ τῆς τραπεζῆς τοῦ ἐκπενδυτησιοῦ Πατριαρχῆ τῆς εὐαλύνειας γνώμης, τόσον θεωρεῖται ἀπόκρυφος, οὕτω

1) Συρόπ. Ε', ε', γ' τ', ε'. Η', α', Ι', ιθ'.  
2) Coletti, XVIII, σ. 6.  
3) Ἡ πο Φραγκίσκο τοῦ Τζανέτου, ἐν τῇ ἡμερήσιᾳ Ἐθν. Βιβλιοθήκη ὑπ’ ἁριθρ. 416, — δεν ὑπάρχει το προοιμίον.  
4) «Ἡμείς δὲ γράζειν ἀρξάμενοι, ἀπεικόνισαν εἰς πάντη τοῦ προκειμένου τάσις φέρειν, παράκλησιν καλ.» Coletti, σ. 156.  
5) Ἁνεώ. ο Φορλαβένης (Forlì) ἐπίσκοπος ἐγγράφοις ἐξομολογήθηκαν ὑπὸ τάσις ταῦτα.  
6) Coletti, XVIII, σ. 212. «Ἡμείς οὐδέν ἐς αὐτῶν καταλάβουμεν, ἐπεὶ ἐλεημοσία ὁ παντὸς ἀνέγκαιον τάσις ἡμῶν.»  
7) "Ὀρα σ. 104."
ηρροζέν ἐν πρακτικῷσι, ἂν ἤσαν τρώντι τοιαύτα, ἢ μνεία ὅτι ὁ Πατριάρχης ἐτάρη λαμπρῶς ἐν τῷ μοναστηρίῳ τῶν μοναχῶν τοῦ σχήματος τοῦ Ἀγίου Δομνίκου, ἐν τῷ ναῷ αὐτῷ, ἐνθα καὶ ὁ Πάπας ἦν κατοικῶν.

Ἡ εἰκοσία τοῦ Ἀλλατίου, ὅτι συγγραφεῖς τοῦ ἐργοῦ τούτου ὑπήρξεν ὁ μέγας Σκευοφύλαξ Θεόδωρος Σανθάπουλος, καθώσπολα ἀπαράδεκτος ἐξ αὐτοῦ τοῦ τούτου τοῦ κείμενον, διότι ο Σκευοφύλαξ ἦτον, ὡς εἴρηται, ἐκ τῶν σταυροφόρων ἢ ἐξωκατακόλου, ἐνώ ὁ συντάκτης κατὰ τὴν εἰς Φερραίαν ἀφείη λέγει: «καὶ τὸν Πάπαν ὁ Πατριάρχης ἱσόκαιτο ἕσταμεν ἐν τῇ παρενήμενῃ, ἡμεῖς δὲ καθημένοι τὴν δεξιὰν αὐτῶν καὶ τὴν παρενήμενην, σὺν ταῖς ἐξωκατακόλους· οἱ δὲ ἔλλοι μονὸν τὴν χειρὰ, ἢ καὶ μόνον τῷ προσκυνήματι» τ. Τὸ ἡμειῶν ἐντυπώθη ἄναγεται ἀνακεντηρίττος εἰς τοὺς ἁρχιερεῖς, μεθ' ὁν καὶ οἱ ἐξωκατακόλου. Ἐν πλεῖσταις ἡλίκιας ἡπείρησιν ο συγγραφεῖς ὑμιλῶν περὶ τῶν ἁρχιερείων λέγει ἡμῖς.

Ὀ πτωχότερος ἐκ τῶν ἁρχιερεῶν εἶναι ὁ Νικαίας Βησσαρίων καὶ ὁ Μιτρικός Δορῶθεος, οἵτινες ἦσαν τρώντι ὑπὲρ τῆς ἐνωσεως καὶ κατ' ἀυτὴν τὴν συγγραφὴν αὐτὸ εἶναι ἐκ τῶν τεσσάρων, οἵτινες ἐπρέσβευαν πρὸς τὸν Πάπαν πρὸς συνδιάλεξιν τῆς 9ης καὶ 10ης Ἰουνίου. Οἱ ἀλλοι δὲ ἦσαν ὁ Ῥωσίας Σεβίδωρας καὶ ὁ Τραπεζωῦντας Δωρῶθεος. Ὁ πελευταῖος δὲν ἐλάβει μέρος εἰς τὴν συνδιάλεξιν τῆς 12ης Ἰουνίου, ἄρα δὲν εἶναι ὁ συγγραφεὺς, ὡστε ἔξακολουθεῖ λέγον περὶ ἀυτοῦ, ὅτι ἥν παρὸν. Ἐξελευθερίζες εἶναι καὶ ὁ Ῥωσίας, διότι οὕτος ἐφέσε κατόπιν εἰς Φερραίαν, ἐνῷ τὰ πρακτικὰ ἄρχονται ἀπὸ Ἑνετίας καὶ λεπτομερῶς περιγράφονται, ὥστε συνείδησιν. Ὑπολείπονται ἐπομένως μονὸν ὁ Νικαίας.
Βησσαρίων καὶ ὁ Μιτυλήνης Διορόθεος, ὃς συμφωνοῦντες ὑπὲρ τῆς ἐνώσεως κατὰ τὴν τελευταίαν σύναξιν ¹, τὴν γενομένην τὴν 30ον Μαΐου κατὰ τὴν συγγραφὴν ταύτην, ἢ τὴν 2ην Ιουνίου κατὰ Συρόπουλον ² καὶ οἱ λόγοι αὐτῶν συνήθως μημονεύονται ἐκτενέστεροι, ἢ μετὰ πλείονος ἐμφάσεως ³.

Ἐκ τῶν δύω τούτων προσώπων, τίς εἶναι ὁ πιθανότερος συντάκτης τῶν πρακτικών: Ὅ νεόστερος Γάλλος βιογράφος ⁴ τοῦ Βησσαρίωνος ἐνώμευεν, ὅτι εὗρεν ἁμέσως τοιούτου ἀπόδειξιν ἐν αὐτῶι τοῖς πρακτικοῖς, ὡς ἂν εἴχομεν τὴν ἱδίαν χειρα ύπογραφὴν τοῦ τότε Νικαίας καὶ μετεπεταὶ Καρπενᾶιος ἱδίῳ ἡ παρασκευὴς. Κατὰ τὰ πρακτικὰ τὴν 6ην Ιουλίου πανηγυρικὰς ἐν τῇ πληθυσμῷ Συνόδῳ ἀνεγνώσθη ὁ ὄρος λατινιστὸς μὲν ὑπὸ τοῦ Ιουλιανοῦ Καππαρίνη, ἐξηγήθη δὲ ὑπὸ τοῦ Βησσαρίωνος. Ἐπεται ἐν τοῖς πρακτικοῖς ὁ ὄρος αὐτολεξεῖ, μεθ' ὁ ἐπαναλαμβάνεται πάλιν τὸ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἀκόλουθοι «καὶ ἡσσασάμεθα» τοῦ Πάπα τὸ γόνι καὶ τὴν εἰρήνην ἡσσασάμεθα δὲ καὶ ἀλλήλους.» πορευόμενοι τῇ ἱερατικῇ στολῇ ὑπεγράψαμεν δὲ καὶ ἱμεῖς ταῖς ἱδίαις χερέωι, ὡσπερ ἀνεγνώσθη «ἐγέλαν δὲ οἱ ἡμέτεροι ψάλται εἰς ἡρωικά διὰ τῆς ιερουργίας ἁμα δοξολογίας ἕκαστος ἀπήλθομεν εἰς τὰ ἱδία». Ὅ Γάλλος βιογράφος νομίζει, ὅτι αὐτοὶ μόνοι οἱ δύο ἡσσάσαντο τοῦ Πάπα τὸ γόνι καὶ αὐτοὶ μόνοι οἱ δύο ἡσσάσαντο ἀλλήλους, ἐνώ ὁ ἡσσασμὸς ἐγινε γενικός, διότι ἁλλὰ πρέπει νὰ δεχθῶμεν, ὅτι αὐτοὶ καὶ μόνοι ἀπῆλθον εἰς τὰ ἱδία, οἱ δὲ λοιποὶ παρέμεινον χάσκοντες ἐν τῷ καθεδρικῷ ναῷ Ἁγίας Μαρίας Λιβερατώς ⁵.

¹) Αὐτὸθε. σ. 496.
²) Συρόπ. Θ', Θ''.
³) Coleti, XVIII, σ. 397.
Ενώ λοιπόν ούδέν ἄπωδείγησθι, οὐδὲ πόρρωθεν, μένει πάντοτε τὸ ζήτημα τῆς μεταξὺ τῶν δύο πιθανότητος, Δωροδέου καὶ Βησσαρίων.

Διὰν σοφάρα εἶναι ἡ σκέψις, ὅτι ο Βησσαρίων ἔθεσεν εἰς τοιχώματι ὑπερτάτην περιστήμην καὶ φήμην, ὡστε δὲν ἦδοντο νὰ μεῖνῃ ἐπὶ πολὺ ἀγνωστον, ὅτι ὑπήρξεν αὐτός ὁ συντάξας. Ἀλλὰ καὶ τὸ μέρος, ὃ ἔλαβον ο Βησσαρίων ἐκ τῶν πρώτων καθ’ ὅλας τὰς διάπραγματεύσεις, δὲν ἐπέτρεπεν εἰς αὐτόν, νὰ ἐπαναληθῇ εἰς συνταξιών πρακτικών, καὶ συνάμα εἰς λόγους μακροὺς, ὡς δ’ ἰδοματικὸς ἐν δέκα κεφαλαίοις.¹

Ἐν ἐπιμέρους τῶν Πρακτικῶν προσετέθη ἀπολογία τῶν πέντε κεφαλαίων τοῦ τόμου ἐνώσιως ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴν «Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου» Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως συντάγματα πέντε, ἐν οἷς τῶν ἐν τοῦ ὁρῷ τῆς αὐτῆς Συνόδου περιεργασίων κεφαλαίων πέντε εὐσέβειας ἀμα καὶ σύμφωνω ὑπεραπολογεῖται.²

Τόσον ἀντικεῖται εἰς τὸ ὑφόνημα τοῦ Γενναδίου, καὶ μάλιστα μετὰ τὴν ἄλωσιν, ὡστε ἐγένετο Πατριάρχης, ὡςτε παντοῖα ἐπενόησαν, ὅπως συμβαίνατο τὸ ἄπθανον.

Ὁ Καρυψόλλος, ὡστε πρῶτος ἐξελάτινε τὰ Πρακτικὰ ὑπὸ 1526, μὴ ἀπακώνησε, ὅτι ο Πατριάρχης Γενναδίου ὕπτο σφόδρα ἀνθεωνικός, δὲν δέχεται ἐν προσμιώ τῶν πρακτικῶν, ὡς ἐνα αὐτός ὑπὸ ὑπὸ τῆς Συνόδου Γεώργιος Σχολάριος. ὡστε δἐν νὰ παραδεχθῶμεν καὶ τρίτον Γενναδίου, τὸν συγγραφέα τῆς προσευμένης ἀπολογίας, καὶ αὐτὸν Πατριάρχην.

Ὅ Αλλάτιος³ πάλιν, παραπεισθεὶς ἐκ τῆς ἐπιγραφῆς, δὲν δύναται ἄλλως νὰ ἐξήγησθεν τὴν ἀπολογίαν, ὢς δὲ τῆς εἰκασίας, ὅτι ο Πατριάρχης Γενναδίου ἐν τῷ κρυπτῷ ὑπὸν ἐνωτικός, ἐν τῷ φανερῷ δὲ ἀνθεωνικός, πρὸς τοὺς καιροὺς πολιτευόμενος. Τὰ ἀνθεωνικὰ συγγράμματα εἶναι κατ᾽ αὐτόν ἔργον ἄλλου μοναχοῦ Γενναδίου, οὐδέποτε χρηματιστάντως ἐν Φλωρεντίας. Ἀλλὰ ἡ ἀνάγκη τῆς ὑποθέσεως πρὸς διάσωσιν τῆς πρώτης ἀποδεικνύει τὸ σάθρον ἀμφισβήτων. Οὐδὲ στιγμὴν εἶναι ἐπιδεικτικὸν ἄμφισβητήσεως, ὅτι ὁ Πατριάρχης

¹) Ἀξιοσημειωτόν εἰτε αὐτός ὁ Vast, s. 409 μεταφράζει: Tous les Grecs, l’empereur en tête, et tous les Latins vinrent fléchir le genou devant le pape et lui baisser la main.  
²) C o l e t i, XVIII, s. 553.  
³) De consensu s. 959. 

II. Καλλιγά Μελεταί καὶ λόγοι

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Γεννάδιος μονάσκε, ἐξηκουσώθησαν ἀκαταπάυστως συγγράφων κατὰ τῆς ἐνώσεως μέχρι τέλους τοῦ βίου. Πάς συμβεβέβαιται, ὅτι αὐτοῖς, Πατριάρχης καθύβαιν ὑπὸ τοῦ κατακτητοῦ, ἐκτρεχόμενος τὰς ἀννακοινωνίας ὑμῶν, τῆς ἀλώσεως;

Ἐν ἔτει 1574 κατὰ πρῶτον ἐξελατινάθη ὑπὸ τοῦ Φωτίου Βενεδελντοῦ κοινοποιεῖται ἡ ἀπολογία (defensio quinque capitum), ἀλλὰ κατάλογος τῆς Ἑρώμην (Casarnatensis) βιβλιοθήκης φέρει ἑνὶ σημείῳ, ὅτι δὲν εἶναι ἔργον τοῦ Γεννάδιος, λιγότερο πιθανὸ εἶναι ἡ εἰκασία, ὅτι ἐφιλοτονήθη ὑπὸ Ἑρώμηνος, ὅστις μετά τὸ 1463, ἀποδιώκτητος τοῦ Ἱσπερίου, ἐφέρε τὸν τίτλον Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Βενεδελντός ἐν τῷ προβλήματι ὑμολογεῖ, ὅτι πίσω αὐτῶν ἤφη αἱ ἑνὶς ἀπολογίας τῆς Ἀπολογίας, ὅπως ἐφερα ὅνομα συγγραφέως, ἀπορεῖ δὲ πως ἐν τῷ περὶ τῶν προσβεβιῶν τῆς Ῥώμης συρραίκησα συμπλήρωσαν εἰ αὐταὶ φράσεις, εἰς ἐν τῇ ἐπιστολῇ Ἑρώμηνος πρὸς τὸν Γραικοῦντα. Τελευταίαν ἀνεξήγητον εἶναι ἀλλὰς, διατηρεῖ ἡ ἀπολογία κατὰ τῶν μεμρημένων, ὅτι ἀνάγκη τὸν ἐνώσαν χάριν τιμῶν καὶ ἀξιωμάτων, ὅπως ὑπέρθεν καὶ Γεννάδιος ἀλλότριος.

Περὶ δὲ τῶν φρονημάτων τοῦ ΔωρΘέου δὲν εἶναι ἀπόκαλα ὅσα περὶ αὐτοῦ λέγει ο Σωρόπουλος, ὅτι σπουδάζουν ὑπὲρ τῆς ἐνώσεως διεφθαρὲν, ὅπως φθάσει μέχρι τῆς ἀκοῆς τοῦ Πάπα, ὅτι διὰ χρημάτων δύναται νὰ μεταπείπη τηλευσα νὰ ὑπογράψωσαν, καὶ πρὸς Ἐλάβε πρὸς τὸν παρὰ τοῦ Πάπα, ἐγκωστὸν πόσα. Ἐν τῇ Βαρθερίνη βιβλιοθήκῃ εὑρήθησαν δύο ἐγγράφα τοῦ Πάπα Εὐγενίου (1 Αὐγούστου 1439), δὲ ἐν τοῖς ἄπνεουμε διὰ ἑκατερώσεις παρελθοῦσας καὶ μελημάτων συνταξίαν εἰς τὸν ΔωρΘέου φορμίδων 300 κατ᾽ ἐτοῖς, εἰς δὲ τὸν Νικαίας Βιβλιοθήκην ἑσάρθρα, ἐνόπω διαμένει ἐν Κωνσταντινούπολε, καὶ διηλεύσα, ὅταν ἐπανέλθη εἰς Ῥώμην.

1) Ἐν τῇ τέταρτῃ ἔτους 1585 ἐν Dillingen, καὶ τῇ 1637 ἐν Ῥώμη.
2) Ἐπιστολαὶ σε Ῥωμαίους, Ἐπιστολαὶ ad Græcos. Argentorati 1513.
3) Codex Barberinus, XVI. 85 s. 438, 489 Ὑπὸ τὸ κείμενον παρὰ F r o m m a n n, Krit. Beitr. σ. 79.
Δίν είναι το μονόν ἕργον, εἰς τὸ ἀπεδόθη ἡ ἀξία Πρακτικῶν παρὰ τῶν Δυτικῶν. Μετά δὲ αἰώνας ἀπὸ τῆς Συνόδου ο ᾿Εφορος τῆς Οἰκουμενικῆς βιβλιοθήκης Ἰουστινιανὸς ἐξέδωκε χειρόγραφον εἰς σχῆμα διαλόγων (Collationes) τοῦ ᾿Ανδρέου de S. Crucce, ᾿Αποστολικοῦ Ἐκδίκου (Apostolicorum Consistorii Advocati), ὡς τοιοῦτον λείαντος μέρος εἰς τὴν Συνόδον. Η ὑφή τοῦ ἑργου μαρτυρεῖ, ὅτι δὲν ἔγραψεν ἐν αὐτῷ πρακτικά, εἰ καὶ συμπεριελήφθησαν ὡς τοιοῦτα ἐν ταῖς συλλογικῖς τῶν Συνόδων ἀπὸ τῶν χρόνων τοῦ ᾿Αρδουίνου, ἀλλὰ ἰδίων τοῦ ᾿Ανδρέου τοῦτον συγγράφην. Ὁ Ἰουστινιανὸς συνεζύγωκε καὶ ἄλλα τινά, ὁ δὲ Λέων ᾿Αλλάτιος διακυβέρνεται, ὅτι ταῦτα πάντα ὑπεκλαίησαν αὐτῷ παρὰ τοῦ Ἰουστινιανοῦ, συλλέξαντι τὴν ὑλὴν πρὸς δημοσίευσιν. Τούτον ἐγκρίθη τὸ Cecconi ἐν Βαρβερινὴ βιβλιοθήκη τῆς σχῆμα τοῦ ᾿Αλλάτιου πληρέστερα, ἐπιμεληθεὶς νέων ἔκδοσιν τῶν γνωστῶν, εἰς τὴν προσέλθει καὶ ἀνέκδοτα ἐκ τῶν εὐρεθήσιν.

Ενώ ταῦτα ἑκκυκλοφόρησαν καὶ το τρίτον καὶ ἡ αὐθεντική ιστορία τῆς Συνόδου, ἐχοῦσα τῆς αἰκιομενικῆς το κύρος, τολμὼν συνεταράχθησαν τὰ πνεύματα ἐν τῇ δύσει, ὅτε άρχησε ἐν τῇ 1660 ῾Αγγέλος Creighton ἐξέδωκε τὸν Συρόπολον, οὗ τὸ χειρόγραφον, ἀλλάδων ἱερογράφων τὰ γενόμενα, ἀνεκαλύφθη ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῶν Παρισίων παρὰ τοῦ Γερουσιαστοῦ Κλησίδοι Σερράκιου, ὅτις ἐν ἀντιγράφῳ ἔτειμεν αὐτὸ εἰς τὸν ᾿Ισκάκ Φόσσιον (Vossius), οὗτος δὲ πάλιν παρέδωκε πρὸς ἔκδοσιν πρὸς τὸν μηνιμονεύητα ᾿Αγγέλον.

Τὸ πρῶτον τριήμα καὶ ἡ ἀρχή τοῦ δευτέρου δὲν ἐυρέθησαν. Εἰκοσάκιον βίβλίων ἐκ τούτων συνάγεται, ὅτι συνεγράφη παρὰ τοῦ μεγάλου ᾿Εκκλησιαρχοῦ Σιλβέστρου Συρόπολου, ὡς φαίνεται ὑπογραφή μεν οὖσα εἰς τοῖς λεγομένοις Πρακτικοῖς.

2) Har duin, IX. — Cole ti, XVIII, Acta.
5) Ἡδος Γ', ιε'. 'Ὁ μέγας ῾Εκκλησιαρχής, ὃ καὶ τῶν παρόντων συγγραφέως.
Εἰς μᾶλταν ἐξειστράτευσαν κατὰ τοῦ ἄγγλου ἐκδότου ὁ Δέον Ἄλλατος ἢ ἤσοιντις Λαβδαίος, ὅπως ἀποσκυπαλίσωσα τὸν Σωρόπουλον.

Τὸ ἔργον αὐτοῦ δὲν εἶναι πρακτικά, εἰς ἃ ἔνιοτε ὡς ὑπάρξαντα παραπέμπει, ἀλλὰ συνεχῆς ἐξειστράτευσε τῶν γενομένων ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἀφότου ἀνεφάνισαν αἱ πρώταις ἐνέργειαι ὑπὲρ τῆς ἐνώσεως, προφανὸς δὲ τὸ πρῶτον τμῆμα, τὸ μὴ διασωθὲν, περιέχει τὰ προγενεῖστερα εἰσαγωγικὰς μέγις τῆς προπαρασκευής πρὸς ἀπότολου εἰς τὴν Σύνοδον.

Ὁ Σωρόπουλος δὲν ἀποκρύπτει τὸ ἀνθεσμικὸν φρόνημα, οὐδὲν θεωρῶν σφαλέον, εἰς ὃν παρέλαβε, καταδικάζον ἐπομένως πάσαν ὑποχώρησαν, εἰς ὃν ἐξ ἀνάρχης ἐμελλε νὰ φέρῃ ἢ εἰς Ἰταλίαν μετάβασις, διὰ τοῦτο μὴ παρελείπον ἡ ἀποκαλυπτικὴ διὰ ἑαυτὸς ἡ προϊστραμένη, ὡσα ἐρρίθησαν πρὸς ἀποτροπὴν, καὶ τῇ ἐπικραζεν, ὅπως μὴ πιῆ τὸ πυρὸν τῆς ἀποκαλύπτης ποιήματος. Ἀλλ᾿ ὁμολογούμενος ἔτηκαν ἐν πάσι μέτρον καὶ τὴν φιλαλλείαν αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἡ σύμπαραβολὴ πρὸς τὰς λοιπὰς πηγὰς καὶ τὰς ζευγαρώμας Πρακτικὰ. Ἔν τοῖς ἐπονομαζομένοις καὶ ἐν ταῖς ἡμερομνήσεις τῶν συμβάσεων ἀνακρίβεια τινὲς δὲν εἶναι ἀποδετεία ἀποκλειστικῶς εἰς τὸν ἠτερὸν τῶν μὴ συμφωνοῦντων, ἀλλ᾿ εἰς τὸ ὅτι πολλὰ ἐγράφησαν εἰς μνήμης.

Τὸ μέγιστον προτέρημα τῆς ἐξειστράτευσις τοῦ Σωρόπουλος εἶναι, ὅτι μήμα πρὸς μήμα παρακολουθεῖ ὅλα τὰ συμβάντα καὶ εἰσάγει ἡμᾶς ὅσον ἐφεύρετος εἰς τὰ ἐνδότερα τῶν βουλευμάτων καὶ διασκέψεως, ὥστε καθορίζον ἐνεργοῦσα τὰ πρόσωπα τοῦ δράματος τοῦ ἐνός μέρους, ἢ τῆς Ἀνατολικῆς Ἑκκλησίας, καὶ ἐνιαῖς τῆς Δυτικῆς, ἡπάσαις κατάταξις αὐτὴ ἀναστείλει τὸ σιτηρέσιον, διὰ νὰ ἐκφυάσῃ διαλέξεις.

Οὐδένος φιεῖται τῶν συντελεσάντων εἰς τὸ ἔργον τῆς ἐνώσεως, οὐδὲ τοῦ Αὐτοκράτορος, ὃν παριστάει βαίνοντα πρὸς τὴν ἐνώσιν ἐκ προμελέτης καὶ μὲτ᾿ ἄκρας ψυχραμίας παρασκευάζοντα τὴν ἐξέλιξιν τῶν γενομένων. Ἑνώ φαίνεται φροντίζων περὶ κυνηγεσίων καὶ κυνῶν, ὅ

2) Hauduin, IX, 4079 ἐν ὑποτιμητοφείς. Schismaticus et hereticus et nationis sue, que catholicum fidem susceperat, hostis infensusissimus καὶ τὰ παραπλήσια ἀποκαλεῖ τὸν Σωρόπουλον ὁ Labbeus.
ἀναπτυγμένη αὐτοῦ διά νοια παρατηρεῖται, διότι κις παρεμβαίνει εἰς τὰς οὐκήτησες, εἰτε τὰς ἱδακτέρας, εἰτε καὶ τὰς δημοσίες.

'Εν Φεραρίῳ ὁ Αὐτοκράτωρ ἀναχαίτιζε πάσαν σωζήτησιν περὶ τῆς οὐσίας τῆς διαφοράς, ἐπιτρέπτων μόνην τὴν σωζήτησιν περὶ προσβη-κῆς, ἀλλ' ἐν Φλωρεντίας μεταβαλλεται ὀλοσχερός καὶ παρατρέπει πρὸς ὑπογορόν, μόνην ἔστασιν συναράφαν φέρει εἰς τὸ ζήτημα περὶ λει- τουργίας, οὕτω δὲν ἐδέχθη νὰ λυθῇ ἐν τῇ πράξει τῆς ἐνώσεως, ἀλλ' ὑπεξέργαζεν ἐπετηθείας δι' ἄπλησις προφορικῆς ὕπολυσις τοῦ Νικαίας καὶ τὴν ἡμέραν ὑπέγραψεν οἱ τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας. Οὐδὲ τὸν Πα- τριάρχην ῥυζουμεῖ, ἀσθενῶς ἀνθυπόκειτον καὶ τὸλος διὰ σκοτεινῆς ὕπολυσίας κυψάντα εἰς τὰ νεώματα τοῦ Αὐτοκράτορος.

Διὸ παραλείπει οὐ προβεβλήθη, ὅτι τὰ πάντα ἀπερασίζοντο ἱδακτέ- ρας παρὰ τοῦ Βασιλέως καὶ τοῦ Πατριάρχου καὶ ὅτι κοινῆ διάσκεψις στανάως ἔγινε, ἢ τοῦλαχιστον δὲν ἐγίνετο τὴν κρίσιμον ώραν, καὶ τοῦ ἀπερασίζων αἰ ὑπογορήσεις. Ὅ επιθετικὸς τρόπος παρέλυε πάσαν ἱδιὰν σκέψην καὶ τοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας μόνον εἰς τὸ ζήτημα περὶ προσβήκης διά μακρῶν ἐξέθεσεν τὰ ἐκτός ἐνεχειρή- ματα, ἐν τοῦτο λοιπὸν δὲν ἐπετράπη εἰς αὐτὸς νὰ ἀναπτυχθῶ. Ἡ ἐντύπωσις, ὧτις παράγεται ἐκ τῆς δυνάμεως ταύτης, εἶναι μάλλον, ὅτι οὐδέποτε ἐγίνετο ἐνώσεις, οὔδὲ ἦτο δυνάτον νὰ θάψουσιν εἰς συμπέρασμα, ἐναν ἐγίνετο ἐπείθερον τῷ στάθμῳ τῆς σωζήτησις. Τὸ ἀλατιτέλεις αὐτῆς διὰ τὸ ἐργαὶ τῆς ἐνώσεως ἐγινεται ἐν τῇ φώτει αὐτῆς τῶν πραγμάτων. Οὔτε ὑπάρχει δόγμα, ὑπὲρ όυ μέχρι συντελείας τοῦ αἰῶνος δὲν θέλουσιν ἐπιλείψει τὸ ἐπεχειρήματα, οὔτε ὑπάρχει παρά- δειγμα καὶ ἦλθη τὴν μακρὰν ἱστορίαν τῆς συγκρόσεως τῶν δογμάτων, ὅτι ἐν τῇ κατ' ἀντιμολίαν σωζήτησις ὑμολογεῖ ἤτοτα καὶ μετεπε- σώθησαν οἱ ἐπεροθησί. Ἐνδεχεται άτομα νὰ μεταβαλλοῦσιν πεποίησιν καὶ νὰ ἐπιστρέψωσιν, ἀλλ' ὡραίς καὶ ἔθην οὐδέποτε.

Διὸ προσάλειν ἐκ τῆς πειθοῦς ὑποχώρησις ἐν Φλωρεντίας, οὔτε εἰ- ναι ἐργαὶ τῶν σωζήτησεως, αἰτίνες ἀποτόμως διεκόπησαν ἐκ τοῦ κα- μάτου, ἢ τῆς πεποίησις, ὅτι μάλλον βλάπτοσι καὶ πλατύνουσι τὸ σχέδιο, ἀλλὰ μέχρι τῶν ἀναδεικνύεται, ὅτι πρὸ πάντων ἐπενήρ- γησαν ἡ σκέψις περὶ τῆς πολιτικῆς ἀνάγκης, πρὸς σωτηρίαν ἐν τῇ ἀκμῇ τοῦ κινδύνου καὶ τῇ ἐσχάτῃ ἀπογνώσει. Η τοῦ Βιζαντίου Αὐ- τοκρατορία ἀφ' ἐαυτῆς δὲν δύναται πλέον νὰ ὑπάρξῃ καὶ τοῦτο ἦλθε
νά ἡμιολογήσῃ ἐν Φλωρεντία ὑπογράφουσα τὰ πάντα καὶ ἀνθίδουσα παρὰ τὴν ἰδίαν πεποίθησαν, οὐ μόνον ἐπὶ δογματικῶν ζητημάτων, ἀ ἐκ τῆς ὑπερβατικῆς αὐτῶν ἱδιότητος εἰναι ὑπέρτερα τῆς ἀνθρωποῦ δια- νοίας, οὐδὲ ὑποθάλλονται εἰς τοὺς κανόνας τῆς λογικῆς, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ λειτουργικῶν, ὡς παραπαράδοτος συνῆθεις δυσκόλωτρον ἐργα- λεύματος. Διὸ δὲν πρέπει νὰ φανῇ εἰς ἡμᾶς ἀνεξήγητον, διατὶ ὁ Ἀυτοκράτωρ ἐφέπνευσεν δυσκαμπότερος ἐπὶ λειτουργικοῦ ἠπόκριτος, οὐδὲ ἐδώκεν ὑπογραφὴν περὶ αὐτῶν.

Ἡ δήγησις αὐτῆς τοῦ Συμποτοῦ εἶναι τόσον φυσική, ὅτε μικροτερεῖ περὶ τῆς φαλαξήθειας τῶν ὅλων ἔργων, ἐν ὧν ἐκτείνεται πλήρης ἡ εἰκὼν καὶ τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων.

ὁ Συμπότους δεικνύεται πρὸς τοῦτος δυσμενῆς, οὖν πρὸς τὸν Ἑρωδίατον Ἠσιδωρον, πρὸς τὸν Πνευματικὸν Προφήτην καὶ ἐπικείται Ἱερο- τοσύγκειλλον, καὶ πρὸς τὸν Μεταλήνην Διοφόρου, ἀλλὰ κατὰ τὸν Νικαίαν Βεσσαριώνος οὐδὲν λέγει πικρόν, διότι ἀναγνωρίζει τὴν μεγάλην άξιαν τοῦ ἀνδρός, καὶ τὴν ἐξαρχήν μαθησιν, ἣς οἱ πλεῖστοι ἐστερωνοῦν.

Οὖτως οὖν ἐξεπεταίρεται τὰς ἐκτάκειν πρὸς τὸν Γεώργιον Γεμι- στὸν, καὶ ὅτι πρόκειται περὶ δογματικῶν, ἐνῶ οἱ σοφοὶ οὕτως ἰδιακαλοὶ ἐπιρρήθησαν ἵδια σύστημα ἐνοπλατωνικῆς θεοσφαίρας καὶ ἔννοιας πολυθείας ἰδιορρύθμου 1. Οὐδέποτε ἐξέφρασε τὴν ἐλαχιστὴν ὑπόνοιαν κατὰ τὸν Γεμιστόν, ὥστε αἰσχυνθῆται τὴν προσωπικὴν τῶν λογιστῶν ἐν Φλωρεντίᾳ ἐργατῶν τῶν Ἐλληνικῶν γραμματών, καὶ προθυμάς μιμο- μένως περὶ Ἀκαδημείας τοῦ Ἐλληνος. Ἔνοικ ὁ Συμπότος εἰ- σχήμαις ἀπεποίηθη τὴν πρὸς ἐστίασιν πρόσκλησιν τοῦ Ἐκκαθαρισμοῦ Ἰούλιανοῦ Καισαρίνη, δὲν κατεκατείρχε ὅμως τὸν Γεμιστόν, καὶ ἐπὶ τὸ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
'Αλλεώς ἐφόρει ἐν ἀρχή ἡ Γεννάδια, ὡστε ὡς ἐξ ἀπορρήτων τοῦ Ἀὐτοκράτορος μεταξύ τῶν πρῶτων συνεργάσθη 1. Τὴν πεποίησαν, οἱ δὲ ἐμπροθύνοντες ἐπιχειρήσαντο θέλειν καταβάλλειν τὸς θεολόγου τῆς δύνας, καὶ ὅτι βραβεῖον τῆς νίκης μέλλει να εἶναι ἡ ἐνώπιος, μετέδιδε καὶ εἰς τὸν Πατριάρχην Ἰωσήφ καὶ ἐν τοῖς τυχόντω πνεύματι ὁμιλήσαντες ἐν Κωνσταντινούπολε, προβάλλον τὸ ἄγιον, ἐν πρώτηντι περὶ ἐφύνης τῆς ἐκκλησίας ἡ περὶ ἱσονομίας 1. Ως ἐν τῇς ὑπερβολικῆς πεποίησις ἐν Φερσαρίῳ ἦτο γνώμης, ὅτι πρέπει να προταχθῇ ἡ συζήτησις περὶ ὁμογενῶς, ἐνῶ ὅ Γεμίστος δεινονων μείζονα πειρᾶν συνεβούλως να προταχθῇ περὶ προσβήκος. 2. Εἰμιδάσως ὅμως ἔλαβε μέρος εἰς τὴν συζήτησιν περὶ προσβήκης ἐν Φερσαρίῳ, κατὰ Νοέμβριον 1438 συναίτας τὸν λόγον, ἐν εξερόνθησον ὁ Νικηφ. Βηθαρίου πρὸς ἀνασκευὴν τοῦ Πόλον Ἄνδρεος. 3. Οτὲ ἐγγύρισε τὰς ἀνεπερθήσεις δυσχεραι, ἐπενόησε μέσον τινὰ ὑπὸ διακριότητον ἀκέραιον τὸ φρόνημα ἐκείπερο μέρος καὶ συνεμιέων περίγοντα κατάκρισιν, ἀλλὰ τὴν παρανόην ἐξηγοῦντα 1. Οἱ Λατινοὶ ὅμως οὐδὲ εἰς τὴν ἐκθεσιν ταύτην ἐπηρεάσθησαν, ὡς ἀφορμήν, ἐν καὶ μικρὰν διαφοραντες τῆς ἱδίας αὐτῶν ἐκθέσεως 1, ἀλλὰ ἐπιπραθήσεις διαγνώστες τὴν ἐπικρατήσασθαν τάσιν πρὸς ὑποχώρησιν καὶ τὸν κάματον τῶν Ἀνατολικῶν, ὦτε ἐπέστη ἡ ψυχολογικὴ ὁμιλία, ἐπεῖθεν ἐπὶ τέλους τὴν ἀνομολόγησαν τοῦ ὁμογενῶς δόγματος. Ὁ Σχολάρχος δὲν ἐπέγραψεν ἀπελθῶν τάσαρας ἡμέρας μετὰ τὴν θανάν τοῦ Πατριάρχου εἰς Ὑπετάν μετὰ τὸν Δεσπότον Δημητρίου, ὡς ὑπραξῃ καὶ ὁ Γεμίστος 1. Ἐκτοτε ἐπάγαγε εἰς τὴν μερίδα τοῦ Μάρκου Ἐφέσου, διαμαρτυρώμενος καὶ αὐτὸς, ἀγωνίζεται κατὰ πρωταγωνιστὴς κατὰ τῆς ἐνώπιος, ἀποκάλυψεν ὅλος ἐναντίας τῶν ἐχ. προσβηκηῶν, ὡς τῇ τῶν νομιτῶν κυριαρχικῆ ἡ τῶν λόγων ἐναντιότης λυθήσεται 4.

1) Συρόπ. Β', κη'.
2) Συρόπ. Γ', σ'. ζ'.
3) Συρόπ. Σ', σβ'.
4) Συρόπ. Σ', κα'.
5) Coleti, XVIII, σ. 433. — Συρόπ. Η', κη'. 3. Ο Γεμίστος δὲν ἐπέδεχθη τὴν ἐκθέσιν. Η', σβ'.
6) Συρόπ. Η', κη'.
7) Συρόπ. Θ', κα'.
8) Coleti, XVIII, 681. ' Ἄνδρεος Νικηφ. Βηθαρίου πρὸς ἀνασκευὴν τοῦ Πόλον Ἄνδρεος. ...
'Ο Συρόπουλος ὁμώς ἄκων ὑπέγραψε, διὸ δὲν παραλείπεται νὰ ἐκβάλῃ λόγους πρὸς δικαιολογήσαι ἅκουτο καὶ ἄλλων, παρὰ τὴν πεποίθησιν κυψίνευν, ἐπιτίζει δὲ ὅτι ἀρκοῦντος δῆλε ἐκτιμηθῇ ἡ περίπτωσις ὡς ἐλαφρυντική, ὅτι καὶ ἀνευ αὐτοῦ ἐγκεκριμένη ἡ ἔνωσις, ὅπως ἔγρα, διότι εἰς τὴν θέλησιν τοῦ Βασιλέως οὐδεὶς ἴδουμαι νὰ ἀντιστῇ.

Οὔτε προκήρυξις ἤδη ἔλευθερος, ὡσχᾶς γίνεται τὰ ἀποδοκιμαστέον παρενεβρόν ἄκωθην σημεία, πεισμοῦ, τὸν ἦλιονοντα χών τοῦ Αὐτοκράτορος καὶ τὰ παραπλησία.

Μὴ ἐνυψώμενοι εἰς τούτων καὶ εἰς τῶν συνόρων εἰς τοὺς Βυζαντίους περικυκλοφοροῦν, δὲν θέλομεν παραγράφει τὴν ἀξίαν τοῦ Συρόπουλου, συμπληροῦντας τὰς πηγὰς ἐν τούλιοι καὶ σπουδαίους καὶ ἐνηγώντος τὰ ἁλλὰ ἀκατάλληλα.

'Ἰσως εἰ προθέσεως ἀποσιωπᾶται, τω σὲ μὴ ἀρέσκοντα, δὲν φαινεται ὅμως καὶ διαστρέφων, ὅσα ἀγροτεῖαι.

Οὕτως ἀποσιωπᾶται τὸν μακρὸν λόγον τοῦ Βυσσαρίωνος ὑπέρ τῆς ἐνώσεως, ἐκφωνοῦσα τὴν 13ου καὶ 14ου Απριλίου 1439 ἐν ἱδιωτικῇ συνάξει τῶν Βυζαντίων ἐν Φλωρεντία, καθ' ὅν χρόνον καὶ τὸν Βασίλειος πρώτος ὑπὲρ αὐτῆς ὑμίλησε κατὰ τὸν Συρόπουλον, οὐδὲ τεκμήριον εἶναι τούτο, ὅτι τοιοῦτοι λόγοι δὲν ἐξερρωσίθη, οὐδὲ ἀποδείκτες τῆς ἀνακρίβειας τοῦ Συρόπουλου, συνοφρύνοντος καὶ μὴ ἀπομνημονεύοντος λόγους. Διὰ τριῶν διεξοδικῶν λόγων ο Περγαμός, Ἀγοράς ἐν πνεύματι διαλακτικῷ ἐπαγγελματία ὑπὲρ εἰρήνης καὶ βοηθείας τῇ παρδίῃ, ἀναπτύσσον ὅτι 'ὁ δοματικῆς ἐνώσεως πρὸ τοῖς ποιέων ἑαυτῆς εἰρήνης ἐνκυκλικῆς, τὰ ποῖα τὰ κοιλύματα αὐτῆς καὶ ποῖα τὰ ὑπὲρ αὐτῆς συνελθόντα;

'Ὁ Συρόπουλος ἀποσιωπᾶται τοὺς τρεῖς τούτων λόγους, οὕτως ὑπὲρ παρατηματικής συνέφοινικής, διότι κατὰ τὰ Πρακτικὰ ἀπὸ τα παρεδό-

dοθείσαν Μοναχίαν ἐπικηρυχθεὶν ἐπὶ τὸν Μακρινοτάτο Πατρί Κυριό Μάρκο τῷ Εὐφεσίῳ ὑπὸ Γενναδίου.

1) C e e t o n, S t d i i s . 45 παραβάλλει τοῦ Συρόπουλον πρὸς τὸν Σαρπί, ἄλλη κατάλογον ἀριστερᾶς μεταξὺ αὐτῶν ἀνάλογα, εἰώθη ὅτι καὶ τὸ Σάρτης δὲν εἶναι ἀρεστάς εἰς τὴν Δυτικήν Ἐκκλησίαν.

2) Διημοσιεύθην ἐν τῇ πρώτῃ ἐκδόσει τοῦ ἐλληνικοῦ κειμένου τῶν Πρακτικῶν ἐν Ρώμη, ἐν τῇ 1577 — C o l e t i, X V I I I , s . 400 λόγος δογματικὸς περὶ ἐνώσεως.

2) Συρόπ. Η', s'.
θησαν¹. Ὁ Συγγράφος τότε ὑπὸ λείψας, ὡστε δὲν ἦμοζεν εἰς αὐτὸν ὁ λόγος.

Εἶχαν ἀναπολήσωμεν εἰς τὴν μνήμην ἦμων τὰ ἐν Φεραρίῳ καὶ Φλωρεντίᾳ διαθράκισις ἐπίσημα πρακτικὰ καὶ πρωτοτυπῶσις καὶ παρατιθέμενα. δὲν θέλωμεν ἀπορρέωσις πλεόν, διακρίνομεν δὲν διεπώταν ἐπίσημα πρακτικὰ καὶ παρατιθέμενα.

Κατὰ τὴν ἐναρξίαν τῆς Σύνοδου ἐν Φεραρίῳ ὑπὸ φυσικὸν, ὅτι ἐπικεφαλήσης περὶ Πρακτικῶν καὶ περὶ τοῦ τρόπου τῆς συντάξεως. Εἴν αρχή εἶναι πλακέως, ὅτι ἐσφυρμάθη οὐκ ὑποταμίευσις τρόπος, ἀλλὰ ἢ δημοσίως διαδραστικὰ ὑπηρέτοι εὐθανατίσατε ὑπάρχον ὑπάρχον καὶ εἰς οὐδὲν ἀπέλθατεν.

Ὡς εἴδομεν, ἐν Φεραρίῳ μετὰ τὴν ἐναρξίαν, τελετεῖσαν τὴν 9ην Ἀπριλίου 1438, ἐπὶ τέσσαρας μῆνας ἀνασταλὰ πάσος δημοσίας συζητήσεως, ἐν τὴν ἐδοὺ καρός εἰς τοὺς πανταγόνες συγκλήθητας νὰ προσέλθωσιν, ἐπίλυσε δὲ ὁ λοιμός, ὅσις σχεδὸν διέκοψε τὰ ἐργά. Κατὰ τὸ διάστημα τότε ἐγένοντο προκαταρκτικὴ συνδιάσκεψις περὶ τῶν κυριώτερων διαφορῶν, περὶ ὧν ἐμελεῖ νὰ ἐναντικηθῇ ἡ Σύνοδος καὶ μόνον περὶ καθαρτηρίῳ πυρὸς ἔλαβον ἐκατέρωθεν.

Ἀπὸ τῆς 6ης ἡ τῆς 8ης Ὀκτωβρίου 1438 ἦρξεντο καὶ μερικοὶ διαλέξεις περὶ προσθήκης, οὐχὶ ἐν τῷ ἐπιστημονικῷ καὶ, τῷ ἐγερτισθῆναι διὰ τὴν Σύνοδον, ἀλλὰ ἐν τῇ παρακείμενῃ κατοικίᾳ τοῦ Πάπα. Αἱ διαλέξεις αὐτοὶ εἰς οὐδὲν κατέληξαν συμπέρασμα, παρατηθεῖσα ἐπὶ δέκα εἰς Συνεδρίασις."²

"Ὅτε ἐπικεφαλήσης νὰ μετακινῶσιν εἰς ἄλλο θέμα περὶ τῆς δόξης, ὡστε περὶ τῆς οὐσίας τοῦ ζητήματος, μετατέθη η Σύνοδος εἰς Φλωρεντίαν, ὅπου ἐγένοντο μόνον ἑκάστῳ συνεδρίασις, ἀφέσανεν ἀπὸ τῆς 26ης Φεβρουαρίου 1439, καὶ ἀνέβασεν τὴν 24η Μαρτίου, καθὸ ἡ διὰ μαρτυρίων ἀνεπτύχθησαν ἐκατέρωθεν οἱ λόγοι περὶ τῆς οὐσίας τοῦ ζητήματος,"¹


²) "Ὅτα Πρακτικά."
Η ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΙ: ΣΥΝΟΔΟΣ

...κατά τα Πρακτικά, εν τέλει της εικοστής τρίτης Συνεδρίασεως ο Βασιλεὺς παρήγαγε τον Μάρκου Εφέσου και τον Ιρακλείας, νί ἀπέγυμε, διά νά μὴ φέρωσι πρόσκομα. Παράδοξον, πώς τοιαύτη διαταγή τοῦ Αὐτοκράτορος καταγράφεται εν τοῖς Πρακτικοῖς. Κατά τὴν ἀπολογίαν τοῦ Μεθώνης Ἰωσήφ, ὁ Εφέσος ως λόγον τῆς ἀπουσίας ἀναφέρει σωματικὴν ἀδιαθεασίαν. 4 ο Βασιλεὺς πιστεύει ὡς ἦτον ἐλλασσεῖς ἐπιχειρήματων, ἀλλ' ο Πλήθων μετὰ παρέλευσιν πολλοῦ καιροῦ ὑπενθυμίζει ἐν ἐπιστολῇ πρὸς τὸν Βησσαρίωνα, ὅτι ὁ Εφέσος, αὐταρκεστάτα τὸν ἀρνοῦσάς μνεον καὶ οὐδέποτε ἦτενθείς, διεσχίσθη παρὰ τοῦ Αὐτοκράτορος νά σωματίζῃ.

"Ὅς παρετηρήσαμεν, ἡ εἰκοστὴ πέμπτη Συνέλευσις, κατὰ τὰ λεγόμενα Πρακτικά, ἄρχεται ἀπὸ τῆς συνεχείας τῶν διαλέξεων κατὰ τὴν 24η Μαρτίου τελευταίαν τῶν Συνεδρίασεως, κατόπιν δὲ ἐκτίθενται αἱ ἴδιαιτέρως διακλαύσεις τῶν Βυζαντίων, αἱ ἀμοιβαίαι προσθείσι, ὑπὸ τὰ ὀνόματα Δανίου, Γραικοῦ, Πάταγα, Βασιλεὺς.

Πολλὰ εἰ αὐτῶν λέγονται καὶ ὑπὸ τοῦ Συροπούλου, ἀλλ' ἐν τῇ διαγνώσει αὐτοῦ ὀνομάζονται ἐκάστοτε τὰ πρόσωπα καὶ διαστέλλονται αἱ γνώμαι καὶ αἱ ἐνέργειαι ἐκάστου. Κατὰ τοῦτο ἡ εἰκὼν τοῦ Συροπούλου εἶναι πληροστέρα, ἐνῷ τὰ Πρακτικὰ ἀποθάλλουσι καὶ τὸ σχῆμα πρακτικῶν καὶ τὴν καθενείαν.

Ὑπήρξεν ἢπ' ἀγρυϕὸς δυστύχημα τοῦ Συροπούλου, ὡς δὲν εὑρὲ κατάλληλον ἐκδότην, διότι ὁ Ἀγγ. Greighton δία τοῦ σκαμμάτος προσαμοῦ πρὸς ἐπιθετικὴς περιττῆς πολυμαθείας, ἡς χάριν καὶ αὐτὸ τὸ ὅνομα τοῦ Συροπούλου ἡ ἀπλὴς φαντασίας μετέτρεψεν εἰς Σγορόπουλον 2 καὶ πολλὰ ἀλλότρια ἀνέμιζε ἀντιθέτως πρὸς τὴν ἀπλότητα τοῦ

1) Coleti, XVIII, s. 725.
2) Alexander, Pléthon, s. 312. 'Ο Vast, Le Cardin. Bessarion s. 85 εἰ ἴδιον προστιθέναι τὴν εἰκάσιαν, διὰ τῇ ὑπὸ κράτησιν.
3) Ἑνώμεθαν, ὅτι συμπεριεῖ παραβολής, καὶ ἀντιδεδεν ἀφορμήν ἐλάβε νὰ παρε
νερή καὶ τὴν παρατήρησιν, ὅτι ἐνοτε ἐνοκει ἄρτος νοικ ἐν μὴ ἄρτος σώματι: quan præstantissima ingénia non semper delicate habitant.
Συμπολέμου, εξηγήσεις τούς ἀντιφέροντας. Ἡ λατινικὴ ἐρμηνεία ἀποδεικνύει ἀποθειναὶ ἀχρηστοὶ δὲ ἐλευθερῶν ἀκριβείας.

Εν τῇ βιβλιοθήκῃ Βιέννης ὑπάρχει χειρόγραφον, φέρον τὴν ἐξιστορήσει τῶν ἐν τῇ Συμόδῳ πραγμάτων, μετασχευσθέντας ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ Συμπολέμου καὶ ἐλληνιστέραν, ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴν τοῦ Γενναδίου[1], ὡστε καὶ μὴ γνῆσιον εἶναι τὸ ἔργον καὶ ψευδεπιγραφὴν.

1) L a m b e c i u s, Bibli. Caesarea, VIII, 509, ἐτὶ ἐκδ. 1782 σ. 1062. — F a b r i c i u s, XI, σ. 682. — Z h i s h m a n, Unionsverhandl. σ. 5.
ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

Λίγαν ἐπικαίρως ὑπὲρ τοῦ Πάπα επήλθεν ἡ ἐνωσις τῆς 6ης Ἰουλίου 1439. Τῆς 25ης Ἰουνίου ἦ ἐν Βασιλείᾳ Σύνοδος καθήρει τὸν Εὐγένιον Δ’. Ἑντεύθεν ἐννοοῦμεν, διατι τελευταῖον εἰς πολλὰ δὲν ἐπέμεινεν, ἀκρισθεὶς εἰς τὴν δήλωσιν τοῦ Νικαίας Βησσαρίωνος κατὰ τὴν ὀραν τῆς ὑπογραφῆς τοῦ τόμου περὶ τῆς τελέσεως τῆς μυστικῆς ἠθικῆς. Περὶ διαξυγίαν καὶ περὶ ἐκλογῆς Πατριάρχου ἦνε λόγος, ἀλλὰ ἐγκατελείφθη, ὅπως καὶ πολλὰ ἄλλα προταθέντα εἰς ἀλλόθρωσιν. Ὁ Πάπας ἦτον ἀνυπόμονος νὰ δημοσιεύσῃ τὸν τόμον εἰς ἀπάντησιν τῆς ἀπαγο- γελθήσεως καθαρίσεως. Ἀποστείλας ἀντίτυπα πανταχοῦ, ἐπέφερε τὸ ποθοῦμενον ἀποτέλεσμα, καὶ δὴ τοσὸτον εὐχαρίστως ἤχησε τὸ ἀκονίμα τῆς ἐνώσεως, ὡστε ἡ σύνοδος περιήλθεν εἰς ἀπαξιαν, ὡς ἐρ- γαζομένη εἰς διαφθείσες καὶ ὑπονομεύουσα τὸ μέγιστον ξέρον τοῦ αἰώνος. Τὴν ἐπιτυγίζαν ἐπηρέασεν ἡ εἰς τὴν ἐνωσιν προσγρώψεις τῶν

4) Vespasiano Fioridentino, Vite (Mai, Specil. Rom. I) c. 44. Il concilio di Basilica in poco tempo riduscessi a nulla con mezzo di questo concilio de' Greci.
Αρμενιων, ὃν οἱ ἀπεσταλμένοι ἄφικοντο εἰς Φλωρεντίαν μετὰ τὴν ἄναγωγήν τῶν Γραμμών. Τὸ περὶ τούτου ἐγγραφὸν τοῦ Πάπα εξεδόθη τὴν 22 Νοεμβρίου 1439 1).

Ὁ Βασιλεὺς τῆς Γαλλίας ἔν ἔτει 1442 εἴητησε τὴν συγχρότησιν νέως Συνόδου, ὅπως οἱ Εὐγένειοι συνεκάλεσαν εἰς τὸ Λατεράνον ἐν Ῥώμη, ὅπου μετέβη ἐν ἔτει 1443.

Δὲν περιμόσχεθε ἐκ τῶν λόγων ἡ Εὐγένειοι, ἀλλ' ἐνόσον ἃ ἐκτελέσθη τὸ καθ' έκατόν μετὰ ζήλου, ὅπως καὶ εἰς ἐνοθέντες πράξεων, ὥστε ἐκ τῆς ἐνόσεως εἴπετο.

Τακτοποιήσας τὸ πρὸς τὴν Φλωρεντίαν καὶ τὸν Δούκα τῆς Ενετίας, Φραγκίσκον Φόσκερν, χρέος, εἰς φλωρίων 10,000 πρὸς ἐκάτερον, ἔμεσην ἡμέραν τὰ προσόδους τοῦ ἀποστόλου ταχείου 2. Πρὸς χρηματικοὺς βοηθημάτων κατὰ τῶν Τούρκων διέταξαν ἐράνους, ἕπειτα ὑποσχέσει ἀρματων πρὸς τοὺς συνεισφέροντας 3. Συνάμα ὑπερμνήσες εἰς τοὺς ἐν Ἑκκλησιαστικοῖς ἀξίωμασι, νὰ πάντως τὰ καθ' ὑποσχέσεις. Μετὰ τοῦ ἐν Ενετίᾳ ἀποπεμφθέντος οἴκου τῶν Μενίκων συνομολόγησε δάνειον εἰς δωρίζων 12,000 πρὸς διατήρησιν φρουρᾶς ἐν Κωνσταντινοπόλει 4. Κατὰ Μάρτιον 1440 ἐνεγραφαίζειν εἰς τοὺς Φλωρεντίους τὸ προάθεσιον S. Sepolcro ἀντὶ φλωρίων 25,000 5.

"Ολα ταῦτα ἐμφαίνοντο, ὅτι δὲν ἐφείδητο θυσίαι, ὅπως ἐπικυρώθη τὴν ὑπόσχεσαν βοηθείας πρὸς τὸν Δούκα. Περὶ τούτου ἀπέστειλεν εἰς αὐτῶν ἐγγραφὸν τῆς 23 Ἔρημου Χριστού 1439 εἰς Ἑνετία, διὰ μακρὸν ἀνεγράφου, ὅτι τὸν προσεχῆ Μάρτιον ἀποστέλλει εἰς Κωνσταντινοπόλεις δὲν ἐπιστρέφει. Συνάμα ἀποστέλλει καὶ χρηματικοὺς βοηθείας, διὰ νὰ δυ-

2) Cod. Barberinus XVI, 85 σ. 480. 481. 7 'Ιουλίου 1439.
3) Αὐτόθι: σ. 392. 393. 43 Αὔγουστου καὶ 40 Ὀκτωβρίου 1439.
4) Αὐτόθι: σ. 479 — 481.
5) Αὐτόθι: σ. 433, 8 Ὀκτωβρίου 1439. Dilectis filiis Cosmo et Laurentio de Mediciis et eorum Societati in banco Curiae Romanae.
6) Αὐτόθι: σ. 59.
νηθή ο Αυτοκράτωρ και κατά ξηράν νά προσβάλη τούς Τούρκους. Θέλει παρακάλεσι τον Βασιλέα Αλβέργον νά εκστρατεύση εξ Ούγγριας, πρός δὲ τούς Αλβανούς και άλλους νά συμπράξουσιν. Η ἐπιχειρήσει πρός διατήρησεν 300 τοξοτών ἐν Κωνσταντινούπολει Θέλει παρατάθη ἐπί ἐν ἑτοῖς. "Ἀν δὲ παρεμπέση κάλυμα, ἀφείσις ἔδωσε διαταγή μισθίων δώκες πλοῖα πρὸς μονήν, ἢ δὲ υπόγειας αὐτὴ εἶναι ὑπογραφή καὶ διὰ τούς διεθνές τῶν Πάπαν 4.

Εἰπομεν, ὥστε τὴν 14η Οκτωβρίου 1439 ἀπεβανεσθε ο Αυτοκράτωρ μὲν ἴδιον τῶν λοιπῶν ἐν Ενετία, καὶ ἀπέπλεε τὴν 19η. Πληθὺ τοῦ Σάρδεων Διονυσίου καὶ τοῦ Πατριάρχου Θεοφανία, τελευταίων, καὶ τοῦ Ιακωβοῦ κατευθύνεσθαι εἰς Ρωσίαν, ἄλλοι λοιποὶ Μητροπολίται καὶ αὐτῶς ὁ Νικαίας Βυζαντίων, παρακαλοῦσαν τὸν Αυτοκράτορα 4. Οὐ μόνον ἀναφέρει ο Συροπούλους τὸν Βυζαντίων παροντα ἐν Ενετία μετὰ τῶν λοιπῶν 1, ἀλλὰ καὶ ἐν ἑτεὶ 1440 ἐν Κωνσταντινούπολει λιθόντα ἑνεγον μέρος κατὰ τὴν ἐκλογήν τοῦ Πατριάρχου 1.

Τὸν Μάρκον Ἐρέσου προσέλαβεν ὁ Αυτοκράτωρ εἰς τὸ ἱδιον αὐτοῦ πλοῖον διὰ τὸ ἀσφαλέστερον. Η προστασία, ὥστε παρεῖχεν ὁ Αυτοκράτωρ τρός τὸν Μάρκον Ἐρέσου, τιμών ἀμφοτέρους, τὸν μὲν Ἐρέσου, διὰ τὸ σίβας ὧν ἐνδείκνυσι αὐτοῦ, καὶ ἡ ἔστασις τοῦ ἐκδότῳ χρηματότροφος, ἑλθεις Ἰσραηλίτης, ἐν ὁ δὲ λόγος οὐκ ἔστιν, τὸν δὲ Αυτοκράτορα, διότι ἐξίσους τοὺς περὶ αὐτὸν καὶ ἀξίαν ἐπὶ τὸν τοσοῦτον, ὥστε νὰ φέρεται μὲ τὰς ἀνοχές πρὸς ἀκείνων, όστις ἀντίστη μέχρι τέλους εἰς τὰς προβάσεις αὐτοῦ.

Ἡ ἐπιτυχείς παράστασις τοῦ Συροπούλου, ὅτι ὑπέκυψαν οἱ ἑναντιώμενοι εἰς ξέμετρον πίεσιν, ὅτι ἐπέτρεξαν μὴ δυνάμενοι νὰ ἑναντιώθοσι,
καὶ ὅσα ἔλλα ἐκτραγμαθεῖ, ἐκ τοῦ παραδείγματος τούτου ἔξελέγχον-
tαι, ὡς εἶναι λόγοι καὶ καὶ προφάσεις ἐν ἀμαρτίαις. Ἡδὲν οἱ στοι-
ουδαίτεροι ἔπραξαν, ὡς ὁ Ἐφέσου, οὐδὲν ἔγινε, καὶ ἐπανήρχοντο ἔπραξαν, διὸτι περὶ ἐνδόσσως τῶν Λατίνων οὐδὲ ἐξαχύτατα ὑπήρξει πιθανότης. Τρόποι ἐπιβλητικοὶ πρὸς πίεσιν παρὰ τοῦ �uations τοῦ Ἀυτοκράτορος οὐδαμοῦ καταφαίνονται, διὸς εἶναι δὲ πίεσις ἢ πρὸς ἄρεσκειαν τοῦ Ἀυ-
τοκράτορος πολιτεία. Σπανίως, ἀπαξ ἡ δεῖ, ἴκαλωθήναι αἰτὶ ἐμμεσοῦ ἀπειλαῖ, ὡς ὁ Ἀυτοκράτωρ θέλει πράξει τὸ καθ’ ἑαυτὸν, ἀλλὰ κατὰ Ἐπισκόπου καὶ Μητροπολίτων ἐμμενόντων εἰς τὰς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας οὐδὲν ἠδύνατο νὰ πράξῃ ὁ Ἀυτοκράτωρ, αὐτὸς μάλλον φοβοῦμενα, μὴ κατηγορηθῆ ὡς παραβάτης. Περὶ τῶν ὑποδεικτικῶν δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνῃ λόγος, διότι εἰς αὐτῶν δὲν ἡρμητοὶ τὸ ἀπο-
tέλεσα, εἰμὴ μόνον, ὡς ἠδύναμον νὰ ἐπενεργήσωσιν εἰς τὸ πνεύμα τῶν Ἐπισκόπων καὶ τῶν Μητροπολίτων.

Εἰπεν ἀπαξ λόγους βαρεῖς ὁ Ἀυτοκράτωρ πρὸς τὸν Ἑρακλεῖα ἐν ὀρκὶ ἐξάφειας, ἀλλ’ ἄμεσως ἑδοκε συγγνώμην καὶ, σχεδόν μεταμελή-
θεῖς ἦν, καὶ τὸν Ἐφέσου δὲν ἐπροστάτευσε, προσβληθήνα τὰς πάρα τοῦ Πνευματικοῦ, διὸ μάλλον καὶ Πρωτούγκλων προειδεθησαν, ἀλλ’ ἀλα ταῦτα εἶναι μακρὰ τοῦ ν’ ἀποτελέσαμεν πρότεινα κατακατεισκοῦς, οὕτως μετέρχονται οἱ ἐξαναγκάζοντες εἰς ἐπιτέλεσιν πράξεως παρὰ τὴν πεποίθησιν.

Ἡ μόνη πίεσις, ἦτε ἐκ τοῦ συνόλου ἐξάγεται, εἶναι ἡ ἀφοσίωσις πρὸς Ἀυτοκράτορον, ἐν ἐξελέυσιν κατεχόμενον ὑπὸ τῆς πεποίθησιν, ὡς ἄξιος τὸ Ἑθος. Οὗτος εἶναι νὰ παρακαλῶμεν τοῦτον ἐργον. Ὁ Ἀυτοκράτωρ ἐπέθε ταῦτα καὶ διὰ τοῦ λόγου, ἐνοχὼν καλλιστα τὰ παρακἀτα, ἄλλος ἀλλήθη ἐπιστημοναζη, κατὰ τὴν ἐξίσωσιν τῶν Βυζαντίων Ἀὐ-
tοκράτορον, παρεμβαίνων εὐστόχως εἰς τὰς συζητήσεις καὶ δυνάμεις νὰ λαλήσῃ ἀρμοδίως. Διατρόφον τὴν ἐξισοπρρησιν τῶν Ἀὐτοκρατορικῆ ἀξιώματος καὶ προσέχω νὰ μὴ λαμβανων, ὡς ἐγαί θάρσος τοῦ Μ. Κονσταντίνου, μετὰ πάλλων κόπου ἐδέχθη μὴ μὴ μηποιευθῇ πρῶτος ἐν τῷ τόμῳ. Δυσών θάτερον, ἡ τοῦ Πάπας ἐπετεῖ παραχρήσι
πάσαν Πατικήν ἄξιωσαν καὶ νὰ μὴ εἶναι πλέον κεραλὴ τῆς ὁικουμενικής καὶ τὰ πρωτεῖα κατέχων, ὁ Αὐτοκράτωρ τῶν Γορμιῶν ἔπρεπε νὰ ἐνδώῃ, ἐπαρκεύομενος εἰς τὴν δήλωσιν, ὅτι τῇ συνανείπει αὐτῷ τὰ πάντα ἐγένοντο. Μόνον τὸ δεύτερον ἦτον ἐφικτὸν καὶ τούτο ἐγένετο, οὐχὶ ὅμως ἄνευ ἀντιρρήσεων καὶ ἄρου ἐπεισθεν, ὅτι ὁμ ἐστὶν ἄλλως γενέσθαι. Ἀνένθοτος ὑπήρξεν εἰς τὸ νὰ μὴ συμπεριληφθῇ ἐν τῷ ὀρῷ καινοτομία τῆς ἐπὶ τὰς λειτουργίας, ὡς πράγμα καταρχαίς τοῖς πάσι, καὶ εἰς τοῦτο ὡς δευτερεύον καὶ μὴ μεσιῶν τὰ πρόνοια τῆς τιάρας ἐνέδωκεν ο Πάπας, ἐπαρκεύομενος εἰς ἅπλην δήλωσιν καταχωρισθεῖσαι ἐν Πρακτικῷ.

Ἀναντιρρήτως ο Αὐτοκράτωρ διὰ τῆς ἐπιμονῆς καὶ ἐπιτυχείου συμπεριφορᾶς, διὰ τοῦ λόγου καὶ τῆς ὑπεροχῆς, πρὸ πάντων ἐν προβάλλων τὴν ἀνάγκην τῆς κοινῆς σωτηρίας, ὑποβαλόμενος εἰς ταπεινώσεις καὶ θυσίας καὶ ἐξω τοῦ Κράτους ταλαπωρούμενος, παρέσυρε πάντας καὶ ἐπένεγκε τὸ ἀπίστευτον ἀποτέλεσμα, νὰ ὑπογράψωσι τὸν τόμον ἐνώσεως εἰκεῖνα, οἵτινες πρὸ δύο περίπου ἑτῶν ἀπερχομένοι εἰς Κωνσταντινουπόλεως εἰσὶν ἀπόφασιν οὐδὲ κεραλὴν νὰ ἐνδώσωσιν. Ἐκ τῶν ἐναντισυμφωνῶν μονος ο Μάρκος Ἐφέσου εἰχε τὴν δύναμιν τοῦ λόγου, ἀλλὰ μὸνος δὲν ἴδοντο ἐν' ἀναγχητή τὴν ρου, ἐνο ο Νικαίας Βησσαρίων, ἰσοτάκης αὐτοῦ, ἠπάτησεν ἐν πλήρει πεποιθήσει τὰ τῶν Ἀπολόν. Δὲν ἐνίκησεν αὐτόν τὸ συμφέρον, οὐδὲ ἀρωμακικαὶ συνταξεῖς καὶ κατόπιν αἱ τιμαὶ, ὡς ἔμφασιν ἐκ τῆς ἐμπροθείας τοῦ χριστιανός καὶ τῶν ἐπιχειρημάτων, ἁννοικον εἰς τὸν ἐγώντα πεποιθήσεν. Αὐτὸς ὁ Γεώργιος Συγκάριος, λατικὸς μὲν τότε, ἀλλ' ἔζεχον ἐπὶ παιδείας θεολογική καὶ ἐκ τῶν λογότων, κατείχετο ὑπὸ πνεύματος συνδιαλλακτικός, ως κατόπιν ὁμολογήσατο, καὶ οἱ τρεῖς αὐτοῦ λόγοι περὶ εἰρήνης μαρτυροῦσα, μὴ συνεργῶν υπὲρ τοῦ Ἐφέσου, αὐτός ὑπὸ οὐδενὸς ὑμικὸς συμφεροντος κινούμενος, ἀλλὰ πιστεύσα ὃτι εἶναι ἐρήμη ἔνωσις δογματική, ἐὰν συμφωνήσωσιν, οὐχὶ εἰς τὰς λέξεις, ἀλλ' εἰς τὴν ἐννοιαν. Τούτο ὁμολογήσαν ἐπειτὰ μεταμελόμενος καὶ πειθείς, ὅτι ἡ διαφωνία ὑπάρχει καὶ ἐν ταῖς ἐννοιαῖς. Ο Γεωργιώτζ περὶ ἅλ—

1) Τῇ τῶν νοματών συμφωνίᾳ τὴν περὶ τοὺς λόγους ἐναντιότητα λύσοι. Coleti, XVIII, s. 684.

2) Ἐν τῇ Μοναδίᾳ ἐπικηθείον εἰς τὸν Μάρκον Ἐφέσου. N o r o w, 1859, p. Καλλιγραφημένου καὶ λογοτεχνίτης βέροιας.
Λοις ἤχολεῖτο, σπανίως ἐρωτώμενος ὡς χρησμός, ἐνδιαφερόμενος δὲ κυρίως περὶ Πλάτωνος καὶ Ἀριστοτέλους. Εὐν ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Βροταρίωνα μετὰ καὶ ἐν διακοινοῦ θνητήν, διέτη ὑπὸ λαίκος ἡ σωφρόνετο τὸ βάρος αὐτῆς ὁ Ἀυτοκράτωρ. Ἡ ὑπογραφὴ τοῦ τόμου ἐννίσχις ἢ τοῦ μέγα βῆμα, δι᾿ οὗ ὑπερεπτικὸς τό ἀπὸ πέντε αἰώνων ἀναγέννησις καὶ πληθύσμουν γάμῳ τοῦ σχήματος, ἀλλ᾿ τὸ τόμος ἐννίσχιος περιέχει μόνον τὶν ἁγίους καὶ τὴν ἀπόφασιν περὶ ἔξοδος τοῦ κάσματος· ὑπελείπετο τὴν Ἑθονον ἡ ἀσπασία καὶ νὰ ὑποθέτησι τὰ γενόμενα καὶ ὡς ἐκ θαύματος νὰ στραφῶσι διὰ μαῖας τὰ πνεύματα, ἀμα τῇ ἀναγνώσει τοῦ τόμου, ἀπ᾿ ἀνατολῶν πρὸς διαφανῆς.

Τοιαύτης ἁγιοτρόπης μεταβολή μένον διὰ θαύματος ἡ ὑδατικὸς νὰ γίνη. Η βούλησις τοῦ κυριάρχου, αὐτοῦ τοῦ διαδοχοῦ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου, δεν είχε τὸ ὑπεράνθρωπον δῶρον, νὰ συστάσει ὅλος τὰς θυσίας καὶ νὰ μετατρέψει ἐν ἀκατά τὰ πνεύματα, ὥς ἄγονον ως κεφάλαιον πίστεως δὲ, τι μέχρι τῆς ὥρας ἓκαστης ἐξαιτίας χειροτροφήσαν, νὰ θεωρήσει πλᾶνην θανάσιμον ἐπὶ ζημίας τῆς ψυχικῆς σωτηρίας.

Καθημενο λόγοι δὲν ἦσαν ίκανοι νὰ ἀντισταθμίσουν τοιχοῦς θύσιας. Τούτο διειθέθη καλλίστα ὁ Γεώργιος Σχολάκιος ἀμήσως ἐν ἀρχῇ, εἰτὸν τότι, ὅτι ἔνωσε πρὸς οἰκονομίαν ἐπιτρέπει νὰ γίνη ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ὁφελεῖ καὶ ἐν νυσίσει πάντων συνισκόντων καὶ ἀποδεχομένων, ἀληθισὶ δὲ ἔνωσε μένον ῆδα ἡ ὑδατικὸς νὰ ἦχη τὴν περὶ τῆς ἀληθείας πεποιθησιν, ἢ δὲν ἦσες νὰ μεταβάσει τὸ λαχανικόν ἄγραφον, ἐν ὁ ἐξετάθησαν οἱ όροι τῆς ἐνώσεως, σώζετε δὲ καὶ οἱ λόγοι αὐτῆς. Αἱ συζητήσεις ὦσαν γνωστοί εἰς μόνος τοῖς μεταχένες, εἰς ἢν ὁ πρωταρχιστά δὲν ὠμολογήσαν καὶ τὴν πλῆθος αὐτῶν, τὰ δὲ Πρακτικά υπὲρ συνετάκησαι ἐπακριβῶς, οὕτω περιέχει τὰ πάντα, οὕτω δημοσιεύμενα ἡ ὑδατικὸς νὰ φθάσωσε εἰς χέρια πάντων, οὕτω ἦσαν τοιχώματα, ὥστε νὰ συστάσαις πεποιθήσεις, διότι τὰ κύρια ζητήματα ἐξήλθασαν ἐν ἑκατέρας διαλέξει καὶ ἐν τῇ ἀμηχανίᾳ ἀνευρίσκεις.

σ. 6. Κάγω φεύ ἐστιν, σῶς ἔμοι τοιχοῦν ὡς θᾶνον τῷ καρδί τράγων συμφέροντα. Οὐ γὰρ ἔργον, οὐ χαράσσει τὰ πράγματα μάχης, ἐμὸς φανερῶς συναποδοθομένον πρὸς τοὺς ἄγωνας.

1) ALEXANDRE, Pléthon, σ. 342.
μέσου ὄρου ἱκανοποιοῦντος ἀμφότερος. Μόνοι οἱ Ἀκτίνοι ἱκανοποιήθησαν εἰς βαθμόν, ὡστε νὰ μακαρίσῃ ἅπαντον ὁ Μακαριώτατος, ὅτι δὲν εἶχε πλέον ἄλλο νὰ ζητήσῃ, διὸτι ὤσα ἔζητησαν ἐγένοτο.

"Ἀν δὲ τοιαύτην ὅ σεβάσματος Πατριάρχης Ἰωσήφ, εἰς ὅ τιν ὁ ὅρθοδοξίαν δὲν εἶχον λόγον ν' ἀμφεθάλλωσιν, οὐ μόνον ἔμελλε νὰ συμμετείχῃ τῇ νυκτεινῇ, ἀλλὰ εἰς αὐτῶν ἀπέκειτο ν' ἀναλάβῃ τὸ ἔργον τῆς ἀνακρίμεσως τοῦ τόμου καὶ τῆς διαδόσεως αὐτοῦ καθ' ὅλον τὸ πλήρωμα καὶ νὰ ἔνσταξῃ εἰς τὰς καρδίας τῆς πεπόθου, παρακολουθοῦμεν ὑπὸ τοῦ ὑπ' αὐτῶν κλήρου, δυσοπωμένου εἰς τῆς παρακολούθεως τοῦ ποιμενάρχου καὶ μὴ ἀρνηθείς τούτων. Ἀλλ' ἤδη τις εἶχε τὸ θάρρος ν' ἀναλάβῃ τοσοῦτον δισδάστακτον φορτίον; Τις ὁτ' ἦτον ἄξιος ν' ἀντικαταστάθην εἰς τὸν μετατάσσεται Πατριάρχην, δύο συνάμα περιλαμβάνον ἐν ἰδίῳ ἰδιότητισιν, τοῦ ἐπὶ ὅρθοδοξίαν σεβάσμου καὶ τῆς πεποθήσεως περὶ τῆς ἀνακρίμεσις τοῦ τόμου. Πάντων οὖν Πατριάρχης, προορισμοῖς διὰ τῆς ἀνακρίμεσις τοῦ τόμου, καὶ οὐδὲν ἠχον προηγομένου βιοῦ ἐμπνεύσεως σέβας καὶ ἀποστολοῦσιν πάσην δυσοφημίαν, ἐμελέλεν εἰς πρώτης ἀφετηρίας νὰ νυκτεινῇ ὕπατρε, καὶ νὰ γέρῃ εἰς κύδινον τὸ σκάφος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἐκλήθη νὰ πηκαλλουχήσῃ. Εὖ ἐντὸ ἀναφερόμενο τὸ σχῆμα τῶν Ἀκτίνων, νέον εἰσήγαγε σχῆμα ἐντὸς τῆς ποιμνής, ποιών μειώσαν δυσυγκατῆσαι ἐμελεῖ νὰ γίνῃ παράτιος, πρὸς ἐπίταχυνσιν τῆς ἐπικεφαλῆς πανολοθίας;"  

"Μάτως αὐτοὶ οἱ ἐπανερχόμενοι ἐκ τῆς Συνόδου καὶ συμπλέοντες οἰκάκε μετὰ τοῦ βασιλέως ἔσαν πεπείθομεναι, καὶ ἐμελλὼν ν' ἀναλάβωσι τὸ κήρυγμα τῆς ἐνώπιον μεγαλορώμως καὶ ἐν πλήρει κατανῦσει. Πόσοι εἰς αὐτῶν ἄκοιτες ὑπέγραφαν καὶ μόνον διὰ τῶν χειλῶν εἶπον τὸ ἀρέσκει, ἐνώ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν ἔφρουν, ὡς πόρρω ἀπέχει ἡ ἀλήθεια, καὶ οὖδὲ τὸ νέον δύσμα ἐπικαταλείπετο, οἱ δὲ τὸ ὑπερτάτων αξίωμα τῆς Πίπατον ἔσυντο νὰ ἰδιολογήσωσιν; Ὁ Ἐφραίμ δὲν ἦτο μόνος, εἰ καὶ αὐτὸς μόνος εἶχε τὴν ἀδάμασσον ἐνστάθηκαν νὰ μείνῃ πιστὸς εἰς τὰς παραδόσεις καὶ νὰ μὴ ἔσχε τὴν ὑπογραφὴν παρὰ τὴν πεποθήσιαν. Πόσοι ἄλλοι ἐσπούδαζον νὰ παρακολουθήσωσιν αὐτῶν, ἀμα ἐφησκόμενοι ἐνώπιον ἄνθρωποι, ἐτόμιοι ν' ἰκούσοι τὴν μετάνοιαν καὶ τὴν ἀπάρτησιν τῶν γενομένων! Αὐτώς ὁ ἀδελφός, Δεσπότης Δημήτριος, ἐκφυγὴ ἐναντίος, παρακολουθοῦμεν ὑπὸ τοῦ Γεμίστου καὶ τοῦ Γεωργίου Σχολαρίου."
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

'Αλλ' ὁ Αὐτοκράτωρ ὤτῳ τάχα πεπεισμένος; Διατι ἐξήλειψεν ἐκ μονοῦ τοῦ ἥλιονικοῦ κεκλεμένος τὰς λέξεις: «καὶ τὸν ἰδιασφαλέον ἄρχειν» τέρα εἰς πᾶσαν τὴν ὅποιαν τὰ πρῶτα κατέγειν' ὅπερ.

Ἐνώς τάχα, ὅτι διὰ τῆς ἐνώσεως μᾶς εἰς τὸ ἔξις ὑπάρχει Ἐκκλησία, ἡ κεφαλή καὶ ἀνώτατος πομοκρατίας εἶναι τὸ Ῥώμης; Πολλοὺς γε καὶ δεῖ. Ἐν πληρεῖ οἰκείων ἐνώσει, ὅτι ἡ ἀνατολικὴ Ἐκκλησία εἶναι αὐτοκέφαλος καὶ κεχωρισμένη, διὸ ἐξήτησα νὰ παύσωσιν οἱ ἐκ τῆς Ῥώμης ἐν τῇ Ἀνατολῇ Ἐπίσκοποι καὶ νὰ παραδώσωσι καὶ τὰς Ἐκκλησίας, ἐνὸς ὁ Πάπας ἐξήτησε ἀλλην λυσιν, ὅτι ἡ ἰδιότητα αὐτὸς νὰ λαθῇ ὧρᾳ αὐτῶν ἑποκλειστικῶς τῇ ἔπογισθεν διακήρυξιν, ὅπου ὑπήρχοτο Ἐπίσκοποι Λατίνοι ἐπιζώντες τῷ Ἐπισκόπω τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, παυόμενος εἰς τὸ ἔξις νὰ χειροτονῇ ἕκει τοῦτοις. Ἐνώσεις διεστῶτων δὲν εἶναι ἐνώσει.

Ταύτα ἀναλογίζομεν δὲν θέλομεν ἀπορήσει, ἐὰν ἰδιώμεν τὸν Αὐτοκράτορα Ἰωάννην ἠλικίαν, ἡ οἷς ἐγνώρισκαμεν αὐτὸν ἐκ τῶν ἀνομοματων. Αὐτός, ὅν ὁ πατὴρ ἔλεγεν, ὅτι δὲν ἤλθεν εἰς τὴν καταλήλον ὧραν, ὡς θερμοφύσις καὶ βέκτης, ἐν ἐποχῇ θαμαίων δυνάμεων τοῦ ἔθνους, ἔχων τὸν νου καὶ τὴν τύλην νὰ ἐπιχειρήση μεγάλα, ἤδη ὡς, ὅτι εἶναι περίστασις ὁκονομίας τῶν καιρῶν, μᾶλλον ἐπικίνδυνος, αὐτὸς, ὅσος ἢ ἐπέρεπτε εἰς ὁμωφύσια καὶ εἰς ἐπιπαίκα, μη στέρησαν τῆν ἀδιάφοραν καὶ διὰ τοῦτο ἐκφεύγων εἰς Πατάβιον, διὰ νὰ ἐπισκεφθῇ καὶ τὰ ἐκεῖ περιέργα μικρῶν πρὸ τοῦ ἄποπλου ἐξ 'Ενετίας, εἰς τὸ ἔξις μέλλει νὰ δείξῃ τὰ νὰ διαφοροῦμενα σημεῖα νοθρότητος καὶ ἐκλύσεως πάνης ἐνεργείας, εἰς ὁ συνετέλεσαν ἄλλα ὅλεθρα συμβάντα.

Τὴν 19ου Ὀκτωβρίου 1439 ἀπέπλευσεν εἰς 'Ενετίας καὶ μετὰ δέκα ἡμέρας προσήγγισεν εἰς Κέρκυραν, ὅπου ὁ Πρωτοπάπας τῆς τύλεως ἤρωτικὸς τὸν Βασιλέα, πῶς πρέπει νὰ φέρωσιν πρὸς τοὺς Λατίνους, ἀπαιτούντας νὰ χειροτονήσωσιν αὐτοὺς, ὡς μὴ ἔχουσιν ἰδιὸν Ἐπίσκοπον. Ὅ Βασιλεὺς ἀκύρωνήσας, ὅτι τὴν αὐτὴν ὀρείλετε νὰ περρήτε τάξιν, ὡς μέχρι τοῦτος ἐγγενὲς ἡ ἐνώσης, ἐκτός νὰ τηρῇ ἀνα-


1) Ὅρα σ. 122.
2) Συρ.π. ΙΑ, τ."
"Οτε ἔφθασαν εἰς Μεθώνιν, ὁ Βασιλεὺς διε ἔξηρξες μετέβην εἰς Κο-
ρώνην, ὅπου ἐλιτάνευσαν ὕμων Λατίνοι καὶ Γραικοὶ. Τὸ αὐτὸ ἐγένετο ἐν Ἑβραῖοι ὑπὸ ἐξεμέτρησε τὸ ζην ὁ Πρωτέκκος Γεώργιος Καπ-
πάδος. Εἰκε παρεῖμεναν πολλάς ἡμέρας ως ἐκ τοῦ προθύρου χειμάνους. Κατέφυγον ἐπειτὰ εἰς Πελαγόνην καὶ ἐκεῖθεν εἰς Λήμνον, ἐνθα έμι-
θηον τὸν ξάνθον τῆς Βασιλίσσης Μαρίας, θυγατέρα τοῦ 'Αλεξίου Κο-
μήνην, Δικότου Τραπεζώντος, ἡν ὁ Βασιλεὺς ἤγαπα. Δὲν ἀπενίσσεσαν ἀντὶ μονῆν, ἀλλὰ καὶ ἡ Δεσποθύνη Εὐγενεία, θυγατέρα τοῦ Κατελύξου 
αιὸτον τῆς Λέσθος καὶ σύγγονα τοῦ Δικότου Δημήτριος. Ἀπεισω-
πήθησαν ταῦτα ἐς ἤμορτος, διὰ νὰ μὴ λυπηθὼς προσώρω.
Οτε ἔφθασαν πρὸ τῆς Καλλιπόλεως, ὁ Τύρκας ἄφγων ἐκήθηκεν εἰς 
τὸν Βασιλέα προσφέρων ἀνάπαυσιν, ὁ δὲ Βασιλεὺς ἐστείλε Δάρων ἄργω-
ροὺς μαστεραπάν.
Μόλις τὴν 31ν Ἰανουαρίου 1440, κυριακὴν τῆς τυροφάγου, ἔφθασαν 
eἰς Κωνσταντινούπολιν. Τὴν ἐποίησαν ἤλθον εἰς προϊόντιον ὁ Δεσπο-
tῆς Κωνσταντῖνος, πολλοῖ τῶν ἀρχώνων, οἱ Ἐνποι καὶ οἱ Γενοὺνη-
σιοί, ὅτε δὲ εἰσῆλθον εἰς τ' ἀνάκτορα ο Βασιλεὺς καὶ ὁ Δεσποτής 
Δημήτριος, ἔμαθον ἐκ στόματος τῆς μητρός, τῆς Δεσποθῆς Ἑλένης 
Δραγάχη, ἐκ τοῦ ἡγεμονικοῦ οίκου τῆς Σερβίας, ὅτι εὐχήθησαν ἠμ-
ρότεροι.  
Μεγάλη ἑωθὴ κατέλαβε τὸν Βασιλέα ἐκ τῆς στερήσεως τῆς σκύ-
γου, οὔτε ἔξηγετο, οἱ δὲ ἐπανελθόντος ἐκ τοῦ κλήρου καὶ οἱ ἀρχόντες 
ἐτύλον τὰ τῆς ἡράκλειας εἰσιθέλοντες ἐν τὴν πρώτην τῶν νοσητών 
ἐδομαδά, ἀλλ' ὑπεθέλοντο ως λατινίζοντες ὑπὸ τῶν λοιπῶν, πρὸς 
ἀποφυγὴν δὲ συγχώσεως, οὔτε παρεμφθήσαν εἰς τὴν λειτουργίαν τῆς 
ἐορτῆς τῆς 'Ορθοδόξας.
Ἰδοὺ πῶς ἀπεικονίζει ὁ Δοῦκας, βεβαίως διὰ τίνος ύπερδολής, τὴν 
ἀφίξειν. «Οἱ δὲ Ἀρχιερεῖς εὐθέως ἀπὸ τῶν τρήρων ἀποδάντες, καὶ οἱ 
» τῆς Κωνσταντινοῦ κατὰ τὸ σύνθες ἡσπάζοντο αὐτοὺς, ἐρωτώντες, 
» τῶς τὰ ὑμέτερα, τῶς τὰ τῆς Συνόδου, εἰ ἄρα ἐτυχομεν τὴν νικά-
» σαν; οἱ δὲ ἀπεκαίνισαν—πεπράκαμεν τὴν πιστὶν ὑμῶν, ἀντιλλά-
» ξαμέν τῇ ἰσεδίας τὴν εὐσέβειαν, προδόντες τὴν καθαρὰν θυσίαν

1) Συράπι. 1A', ㄱ.
2) Συράπι. 1A', ㄷ.
καὶ τάῦτα τίνες; οἱ υπογράφαντες ἐν τῷ ὀρῷ, ὁ Ἰρακλείας Ἀντώνιος καὶ οἱ πάντες: εἰ γὰρ τις πρὸς αὐτὸν ἔρετο καὶ διατὶ ὑπεγράφετε—ἐλεγον—φοβοῦμεν τοὺς Φράγκους καὶ πάλιν ἐρωτῶντες αὐτούς, εἴ ἔβασαν οἱ Φράγκοι τινὰ καὶ ἐμακτίγησαν, εἰς φυλακὴν ἐθαλὸν,—οὐχι!—ἀλλὰ πώς; ἡ δὲ εἰς αὐτὴ ὑπέγραψεν—ἐλεγον—κοπήται! ἡ γλώττα ὁμολογοῦσα εἰρήσασθαι.—κτλ. 1.

Κατάφεια καταίχη τὰ πάντα καὶ σιγὴ νεκρῆ. Μεταξὺ τῆς τρίτης τῶν νυστείων ἐδοξασάτο προσκλήθησαν οἱ σταυροφόροι παρὰ τοῦ Βασιλέως, ὡστε ἡρώτησε, τίνος ἔνεκα δεῖν λειτουργοῦσι. Μετὰ τὰς δοθεισας ἐξηγήσεις, ὡστε αὐτοῖς ἐπετήσαν τὰς συλλειτουργήσιας, ὡς εἰρήνη, ἀλλὰ διαδοχικῶς. Τὴν Κυριακὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ἔλειτο ὁ Κηροφύλαις ἡ Άρχιδιάκονος Μηταλίδης ὁ Βαλσαμών, ὅλα τὰς παραθύρους, ἵνα πλοῦτα πᾶν συλλειτουργήσωσιν, ἐφησον. Ἐκτὸτε ἦταν μᾶλλον ἐσχάλαζον 2.

Παρηλθὼν ὁ Φεστρούκαρας, ὁ Μάρτιος καὶ ὁ Ἀπρίλιος καὶ οὐδὲν ἔγινεν. Ἐπὶ τέλους ὁ Βασιλεὺς ἐκῆρυξεν περὶ Πατριαρχοῦ, ὑπεδείξι οἱ τὸν Μάρκον Ἐφέσου, ὡστε ἀπεντοίχη ἀριστικῶς.

Ἐπίσης ἀπεσταλμένη ὁ Ἰρακλείας Ἀντώνιος. Πράσσεται τῶν ὑπερτίμων καὶ Ἐξαρχός πάσης Θράκης καὶ Μακεδονίας, ἐκφράζων πικρᾶν μετάνοιαι, διότι ὑπέγραψε τὸν τόμον παρέστη ὑμᾶς εἰς τὴν πρὸς ἐκλογὴν συνάρτοις, ὡστε δημοσίως ὁμολογήσῃ τάυτα καὶ ἀναγνώριση ἐκτὸτε ὑπετυχον 3.

Ἀφότου καὶ αὐτὸς ὑπεθήκη ὁματάπαιστος, ἐξελέγησαν ὁ Ἰρακλείας Ἀντώνιος, ὁ Κυθίκος καὶ ὁ προχωρούμενος τὸν Βασιλείου ἑρμομάναχος Γεννάδιος.

Ὁ Βασιλεὺς ἐξήτηε νὰ ἔρεινη ὁ Ἰρακλείας Ἀντώνιος, ἐὰν στέργη τὴν ἐνοπίαν. Ἀπεκρίθη, ὡς οὔτε καλὰ μὲ φαινεται, οὔτε καλῶς ἐγένετο, οὔτε δέχομαι τὸν Πατριαρχικὸν Θρόνον.

1) Δούκας, σ. 215.
2) Φραγκέτης, σ. 191.
3) Συρόπ. ΙΒ', α'.
4) Συρόπ. ΙΒ', 6'.
Εδοκιμάσθη κατόπιν ο Κυζίκου Μητροφάνης, όστις καὶ έγγράφος ἐθύλωσεν, δι’ αὐτήν τιν πένθος. Κατὰ διασχισμὸν τοῦ Βασιλέως ἐπελθοὺς διὸ ἔσφραγισμένοι κλήροι ἐπὶ τῆς Ἀγίας Τριάδος, φέροντες ο μὲν τὸ ὄνομα τοῦ Τραπεζοῦντος, ο δὲ τοῦ Κυζίκου, ὡς διερμήνηθη δὲ καὶ οἱ δύο ἔφρασαν τὸ ὄνομα τοῦ Κυζίκου. Μετὰ τὴν λειτουργίαν ὁ μέγας Πρωτοπάπας ἔλαβε τὸν ἔτερον τῶν κλήρων, ὁ ἐπεμφάνισε εἰς τὸν Βασιλέα, ὦτος δὲ ἀνοίξεις ἀνέγνωσε τὸ ὄνομα τοῦ Κυζίκου.

Ταῦτα ἐγένοντο τὴν Κυριακὴν τοῦ τυρφοῦ, οὐδὲ παρέλειπον οἱ ἀντιπροσώπες νὰ ὁμιλησί περὶ τῆς συμπτώμασις ταύτης. Ἄμεσα μετὰ τὸ Πάσχα, τὴν 4ην Μαΐου 1440, ἦλθεν ο Κυζίκου εἰς τὸν Βασιλέα, ὁποιος προειρήσθη παρὰ τοῦ Βασιλέως Πατριάρχης, ἐπὶ παρουσία τοῦ Διακονιστικοῦ Χριστοφόρου Γαρατών, συνοδεύοντος αὐτόν εἰς τὸ Πατριαρχεῖο. Ἐν τῷ δὲ ταύτῃ παρακατέθετο ὁ Βασιλεὺς ἐκάθητο ἐπὶ τοῦ θρόνου, πάσα δὲ ἡ σύγκλητος ἑστάτη ἀσκητὴς. Ο πρωτοπάπας ἔποιει ἐνέκοψε τοῦ παρακήπτου καὶ μικρὰν ἐκτενῆ, ο μέγας δομέσκως ἐφαλλε τῷ ὅπου γερ Βασιλεὼς παρουσία, οι δὲ χροὶ τροπάρια. Τότε ἀνίστατο ὁ Βασιλεὺς, πρὸς ὅν ἐδήλωσεν ὁ Καπατάγης καὶ ὁ Ἡρακλείας, ὡς ὑπάρχος, τοῦ ὑποψήφιον, τρεῖς ποιουσίτες μετανοείτες καὶ τὴν ἐνώπιον τοῦ Βασιλέως προσκυνησίν. Ὁ Βασιλεὺς διδὼν τὸ δικαίωμα, ἔλεγεν, Ἡ Ἀγία Τριάς, ἢ τὴν ἑμὶ βασιλείαν δωρεανίσχε, προειρήσθησαι σὲ εἰς Πατριάρχην τέας 'Ρώμης' ψαλλόντων τῶν χρωῶν ἐγίνετο ἡ ἀπόλυμα. Ὁ Πατριάρχης, κατεχόμενος μετὰ λαμπάδων καὶ κρατῶν τὸ χρυσόν δικαίωμα, ἀνέβανεν τὸν ἡτοιμασμένον ἐπίπτων, κεκλειμμένον χασιῶν λευκῷ καὶ χρυσῷ, καὶ εὐφημομένους ἐπορευετο εἰς τὸ Πατριαρχεῖον.

Κατὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Παντεκοστῆς ἐλεύθορον ο νῦς Πατριάρχης, ἀπείχον ὁμώς ὁ Τραπεζοῦντος, ὁ Ἐφέσου καὶ ὁ Ἡρακλείας, ἄλλως δὲ τινὲς ἀρχιερεῖς, ὑπακουοῦσι τῇ τοῦ Βασιλέα, συνελεύθορησι. Ὁ Ἐφέσου καὶ ὁ Ἡρακλείας κατόπιν τοῦτον ἐφούν κρυφῶς εἰς τὰ ἱδία.

Ὁ μέγας Χαρτοφύλακας Μιχαήλ Βαλασμάτων καὶ ὁ μέγας Ἡσαῦπαρχης Σίλβεστρος Συροπουλος παρητήθησι, τῷ δὲ καθήκοντα αὐτῶν

1) Συρον. ΙΒ', γ'. Περί αὐτοῦ λέγει, δι’ ἑνεκατάθες μετα τῶν Ἐκκλησιαστικῶν, ἀράτον ὁ Ἀρχιερατικός συγκατέστηθη εἰς ἐκπλήρωσιν ἀπαίσπιστως γηπέδου.
2) Φραντżης, σ. 305.
άνέθεσαν ὁ Πατριάρχης εἰς τὸν μέγαν Σακελλάριον Μανουήλ Χρυσο-
κούνην καὶ εἰς τὸν μέγαν Σκευουφάκα Θεόδωρον Σακλάντολον.
Ο νέος Πατριάρχης πρᾶες ἐκπλήρωσε τῶν ὑποσχεθέντων οὐδὲν ἐλλι
ἐτόλιμον νά πράξῃ, εἰμι νὰ μνημονεύῃ τὸν Πάπαν ἐν τῇ λειτουργίᾳ,
μὴ συμπαραλλαξών ὅμως καὶ εἰς τοὺς διπτύχους. Τοσοῦτον ἐξηρεθί-
θη τὸ δημόσιον πνεῦμα, ὡστε ἀπέρευγον ἡ ἀκούσιοι τὴν ἀκούσιαν
ὑπὸ ἱερέως, ὡστε εἰς ἅπλης περιεργείας παρευρέθη εἰς τὴν ἁγάρησιν
τοῦ νέου Πατριάρχου. Τὰ ἐπίθετα, ἐνοικοῦν ἱερέως καὶ ἀξιμίτης, ὅταν
τὰ βλασφημοῦτα.
Ο Ωσπότης Δημήτριος, κηρυγχεῖ κατὰ τῆς ἐκώσεως, ἔφημε κρύφα
μετὰ τοῦ Παύλου Ἀσάν, ὦν ἐνυφρεύθη τὴν θυγατέρα.
Εντοπώ οἱ Πάπαις, περιγράφει διὰ τὴν ὑπὲρ ἡκατον καίσια ἐκβαίνει
τῆς Συνόδου, τοῦ Δεκαειρόν τοῦ 1439 ἀνεκηρύξε 17 Καθαναλίους,
ἐὰς ὡν τὸν Βησσαρίων, καὶ τὸν Ἰσαάκιον. Ο Βησσαρίων δὲν ἐθρα-
δύει να μεταβῇ εἰς Ρώμην, ἀναλαμβάνων τὸ ὑψηλὸν ἄξιομα καὶ
φεύγων τὴν ἵσσημερα αὐξάνουσαν καὶ οὐ ποιοῦσαν.
Τὴν ἱδιὰν ἐπισκοπὴν ὑπὲρ οὐθέποτε ἐπισκέφθη, ὑπὸ τὸν Ἵγον διατελοῦσαν καὶ ἐξηρεοῦσιαν.
Ο Ισαάκιος, τοποτηρητὴς τῆς τ’ Αντωγειᾶς, εἴ τῇ Συνόδῳ εἰς τὰς
συζητήσεις μικρὸν ἔλαβε μέρος, ἐνεμίρηθη ὅμως εἰς ὅλας τὰς ἱδια-
τέρας διαπραγματεύσεις καὶ ἐκβάδισε τὴν καθὼν υἱὸν τοῦ Βησσαρίωνος,
ἐργαζόμενος ὑπὲρ τῆς ἐκώσεως, εἰκαὶ μὴ συμφωνῶν ἐν πάσι καὶ ἀπολύ-
τος μετὰ τῶν Λατινών. Ἐν τῇ τελευταίᾳ συνεδρίασε τῆς 26ῃ Μαρτίου
1439, ἐν ἀπουσία τοῦ Μάρκου Ἐφέσου καὶ τοῦ Ἡρακλείας, δὲν ἄπε

---

1) Συρόπ. ΙΒ', δ'.
2) Ἐνδέχεται νά εἶναι γνώσιν τὸ κατὰ πρῶτον ὑπὸ τοῦ Πιτζιπίους,
L'Eglise orientale (Rome 1855) Π. σ. 47 ἐκδόθην προτερπτικὸν ἐγγραφὸν τοῦ
Πατριάρχου, ὡς ληφθὲν ἐκ τῆς Μαρκιανῆς (MSS. latin. Class. XIV, 407. 5.
dentro). 'Ὁ συγγραφεὺς εἶναι ἀστερημένος ἀξιοπίστιας.
3) Συρόπ. ΙΒ', ε'. Πρβ. Δούκαν. σ. 239 καὶ ἐπ.
4) Φραντζές σ. 192. — Συρόπ. ΙΒ', ἰώ.
5) Ciaccionius, Vitae et res geste (Rome 1630).
6) Pii II, Cosmographia σ. 339. Sed nunquam plehem suam adiit, que
vel minima est hodie, vel nulla.
7) Συρόπ. Τ', τγ'. — Πρακτικὰ Coleti, XVIII, σ. 60. 113.
δέχθη, ὦτι οὐδὲν ἔχουσι ν' ἀντιτάξωσι κατὰ τῶν Λατίνων οἱ Πραξικοὶ, ἀλλ' ὦτι ἡ ἀρχὴ παρεῖλθεν.1

Ἐν τῇ ἱδιαίτερᾳ συνάξει ἀπέκρουσε τὴν μορφὴν, ὦτι λατινίζει, ἀλλ' ἐξέφησε τὴν πεποίθησιν ὑπὲρ τοῦ δόγματος τῶν Λατίνων, ὡς μαρτυρουμένου.2

Τελευταίοι καὶ αὐτοὶ ἐπέμεινε, νὰ μὴ συμπεριλήφῃ ἐν τῷ ὁρῷ τῷ περὶ τῆς τελεύτησες τοῦ μυστηρίου ἐν τῇ θείᾳ λειτουργίᾳ, συνήθεσες πρὸς τὸν Παναγίν Τυρρενεμᾶν (de Turrecremata), καὶ οὕτως ἐγένετο.3

'Ὁ Αὐτοκράτωρ, βλέπων, πόσον ἦτον εὐπρόσδεκτος παρὰ τῷ Πάπῃ, αὐτὸν ἀπέστειλε πρὸς σπουδαίκες διαπραγματεύσεις, οἷον περὶ τῆς βοηθίας κατὰ τῶν ἐχθρῶν.4

Μετὰ πόσι τοῦ Ζήλου εἰργάζετο ὑπὲρ τῆς ἐνώσεως, φαίνεται ἐκ τοῦ πρῶτου, δὲν ἦν ἀνάγκη τῶν μετ' αὐτοῦ ἐκ Ῥωσίας Ἐπίσκοπον Ἀβραὰμ Σουμπάλην νὰ υπογράψῃ τὸν τόμον, καθείρξες αὐτὸν ἐπὶ ὅκτω ἡμέρας.5

Κατὰ τὴν ψαλείαν λειτουργίαν μετὰ τὴν ἐνώσιν, τῇ αἰτήσει τοῦ Ῥωσίας, παρέστη ὑπομενότας ἐκ Ῥωσίας ἀρχῶν.6

Οἱ ρώσοις ὑπομνηματιστorWhere υπενενίτησαν, ὦτι ὁ ᾩσιὰρφος ἑδίωκεν υλικῶς συμφέροντα, ἀλλ' ὡς Μητροπολίτης Κιεβίας εἶχεν ἀρκουσάς προσόδους, ὅπερ νὰ εἶναι ὑπέραν τοιούτων ἐπιθυμιών, καὶ ὑπὸ τοῦ Συρνούλου παρίσταται, ὡς διδών ἄβρα δείτα, διὰ νὰ πείσῃ ἄλλοις.7 Μάλλον ἦκου τῷ κέντρῳ τῆς φιλοδοξίας, διὸ, ἀμα ἀποθανόντος τοῦ Πατριάρχου, ἠφίσκετο νὰ κινήσῃ ἐπορθαλμόν τὴν διαδοχήν καὶ περείλθεν εἰς διάκοσμον πρὸς τὸν Πρωτοσύγκελλον Γρηγόριον Μαμμάν.8

1) Coleti, XVIII, s. 389.
2) Αὐτόθι, s. 392. Οδη ἤμεις βουλομέθα λατινίσασθ, ἀλλα λέγομεν κτλ.
3) Coleti, XVIII, s. 4172.
4) Πρακτικά Coleti, XVIII, 496. Καὶ τῶν Ῥωσίας ὅργανον τῶν τοιοῦτων εὐρίων πρὸς τὸν Πάπαν ἀπέστειλε κτλ.
5) Makarij, V, s. 356, A, 423.
6) Συρόπ. Ι', 10'.
7) Materialien zur Gesch. der Russ. Kirche (Charkow 1861) I, s. 72.
8) Συρόπ. Θ', η'.
9) Συρόπ. Ι', ε'. ιτ'.
Κατ' εἰσήγησιν τοῦ Ἰσιδώρου ὁ Πάπας παρήγαε ἀξιμασίαν ἐκλογήν Πατριαρχοῦ ἐν Φλωρεντία. Δι' ἄλλου τρόπου ἔκκαθησείς τὴν ψυχοθείαν ἀυτοῦ ὁ Πάπας, ὑπομάκεις υἱῶν τὴν 17ον Αὐγούστου 1439 τοποτηρητὴν (legatum de latere) ἐν Λιθουανία, Λιθουανία καὶ ἐν ἀπασχολήσει ἡ Ῥωσία, ἢς ἐπίσης καὶ ἐν ταῖς ἐπαρχίαις τῆς Πολωνίας, ταῖς υποκειμέναις εἰς τὴν περιφέρειαν τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ. Φόσας εἰς Ἐνετίαν περὶ τὰ μέσα Σεπτεμβρίου, μετ' ἐπιθετικοῦ ἐξευθεία, ὅτι εἶναι ἕκτος, διὸ ὑπεράρρυσε τοὺς μετ' αὐτοῦ νὰ συλλειτουργήσωσι μετα τῶν Λατινών. Ὁ ἱερεὺς Συμεών Σουσάλης μετα τοῦ προσθένως Θωμᾶ μόλις κατωρθώσαν νὰ διαφύγωσι λαθραίως, σπευδίαντες εἰς Νοβογορόδον, ὅπου ἔφθασαν τὸ Πάσχα τοῦ 1440. Εἴχομεν τὴν συστατικὴν τοῦ Πάπα πρὸς τὸν Αὐτοκράτορα, παρακαλοῦμεν νὰ συμπαραλάβῃ τὸν Ἰσιδώρον ἐν τῇ ἀκολουθίᾳ αὐτοῦ, μεταβαίνοντα εἰς Ῥωσίαν, διὸς μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Αὐτοκράτορος Ἀλεξάνδρου ἡ διὰ τῆς ὑπεροχῆς ὅδος ἰδέως ἦν ἴδιον ἀσφαλῆς. Παρέμεινεν ὡς ἐν Ἐνετίᾳ μέχρι τῆς 22ος Δεκεμβρίου, ὁδικώς μετάβης εἰς Φωκίνην καὶ ἐκεῖνη διὰ θερίων κατηθύνθη εἰς Ῥωσίαν. Ἐπεται ἐντεύθεν, ὡς ἐπαι ἐμαθεῖ τὸν προγειρημένον εἰς τὸ άξιομα Καρδινάλιου, γενόμενον τὸν Δεκεμβρίου 1439. Ἐκ Βουδῆς τῆς Ουγρίας ἡδέως ἐν τῇ 5ον Μαρτίου 1440 ποιητηκομένον ὡς ἀρχιεπίσκοπος Κυκλίκας καὶ πάσης Ῥωσίας καὶ ἀποστολικοῦ τοποτηρητῆς, ἀγγέλλων τῆς ἐνώπιον εἰς τοὺς ὑπὸ τὴν διοικήσιν αὐτοῦ καὶ παραγγέλλων τὸν δύσμον καὶ δύσμαν μετάληψιν.

Λειτουργήσασεν εἰς τῇ Λατινικῇ Ἐκκλησίᾳ ἐν Κρακοβίᾳ, τῶν Οκτώβριον ἔφθασαν εἰς Λιθουανίαν καὶ ἐκεῖθεν εἰς Σμολένσκην, ὅπου ὁ Ἡγεμόν

1) Συρόπ. I', ε'.
2) Raynaldi, Ann. 1439.
3) Συρόπ. ΙΑ', ε'.
4) Materialien, I, σ. 74.
5) Cod. Barberinus, XVI, 85 σ. 325.
6) Vollständige Sammlung Russ. Chroniken (Petersb. 1853) VI, σ. 359.
7) Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Ιουλιανοῦ Καισαρίου, φανερώθηκε ἐν τῇ μάχῃ Βέρνης ἐν ἔτει 1444, ἡδέ ὁ τίτλον αὐτοῦ Σ. Sabinus, Ciaconius, Vite et res gestae. — Baluzii, Miscell. VII, σ. 506.
8) Karamzin, V. 237.— Makarij, V. 363.
Δουγκενείχτες παρέδωκαν εἰς αὐτόν τὸν Συμμεώνα Σουμάλης ἰ. Ο Ἰσι-
δωρος συναρτήσας μετήχαγεν αὐτὸν εἰς Μόσχαν πρὸ τοῦ Πάσχα τοῦ
1441. Ἀμέσως εὐχερεῖ ἐκ τοῦ Ἰσιδωρος η ἰ. δυσαρέσκεια τοῦ Ἡγούμονος
Βασιλείου καὶ τοῦ λαοῦ, διότι εἰσῆλθε προπορευμένον τοῦ Ἐκτινικοῦ
Σταυροῦ. Ἐν τῇ λειτουργῇ ἐμνημόνευσε πρῶτον τοῦ Πάπα καὶ ἐπεὶς τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ ἐν τέλει διετάχε τῇ ἀνάγνωσιν τοῦ
τόμου ἐνώσεως; 4

Ἀντὶ νὰ δεχθῆ εἰμενώς τὸ πρὸς αὐτὸν ἔγγραφον τοῦ Εὐγενίου ἰ
᾿Ηγούμονος, οὐδὲ τὴν εὐχὴν ἐδέχθη τὸν Μητροπολίτου καὶ ἐξύρισεν αὐ-
τὸν κατὰ πρῶσωπον ὡς λύκον ἀντὶ ποιμένος. Ἀνωπερθέτως διέταξε
τῇ ἀπομικρύνειν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Θρόνου ὡς παραβα-
τοῦ, μεγαρεῖ τὸ ρυθμολογία συνερχόμενοι οἱ Ἐπίσκοποι, μὴ λάθη δὲ
χάριν, ἐὰν δὲν ἢμολογήσῃ μετάνοιαν. 5 Προβλέπτων τὴν ἀπόφασιν τῆς
συγκλητήσεως Συνόδου εἰς ἐπτὰ Ἐπισκόπων, ἐς ἀρχιμανδρίταν καὶ
ηγούμενον, κρυφῶς ἔρωγεν ἐκ τῆς μονῆς, ἐνδέ εἰκλείσθη, πρὸς τὸν
῾Ηγούμονος Βασίλειος εἰς Τοῦερ, ἄλλα μὴ εὐρίων καλήν ὑποδοχήν κατάφρ-
θωμε νὰ καταφύγῃ εἰς Λιτουβίαν. Οὐδὲ ἐκεῖ διέμεινε πολύ, διὸ ἡ
δυτικός Καζιμίρος ἦτο τῆς υφεροῦ τοῦ Ἐντάσατα τῆς ἐν Βασιλείᾳ
Συνόδου, Φιλίκος Ε’. Μετέβη ἔπομένως καὶ αὐτὸς ἐς 'Ῥώμην πρὸς
τὸν Εὐγένεον Δ’, ὅπως ὑπηρετήσῃ ὑπὲρ τῆς ἐνώσεως. 6 Ἀποτελέσαν
τούτων ὑπήρξαν, ὡς ἐκτοὔ οἱ Μητροπολίτης εἴπελέγετο ὑπὸ τῆς Ῥω-
σικῆς Συνόδου. Τοὺς λόγους διὰ μακρῶν ἔξεσθην ὁ Ἡγούμονος πρὸς τὸ
τὸν Αὐτοκράτορα καὶ τὸν Πατριάρχην. 7 Ο ἐκλεγθῇς Πιστοὺς ἐκ
ἀνεγνωρίζετο ὡς ἐς τῇ περιφερείᾳ Κιεβίας, ἐνδέ οἱ Πολώνοι Ἡγούμονος
ἐνήργουν ὑπὲρ τῆς ἐνώσεως. 8 ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος, περί οὓς κατω-
τέρου, ἐπικοινωνεῖ θεωρῶν τὸν Ἰσιδωρον ὡς τὸν νόμιμον Μητροπολίτην

4) Mak a r i j, s. 362. — Philar e t, III, 70. A. 146. — Materialien, 1,
σ. 71.
5) Τούτου ἀκεφή ἦτον ἢ πρῶτει σὺνον τοῦ Αὐτοκράτορος Ἡσαύνον.
8) Woskr. Chronik, VIII, 409. — Mak a r i j, S. 367 — Cod. Barberi-
nus XVI, 85, σ. 225.
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

Κιβέλιας, ἐως οὐ καὶ αὐτὸς ὁ Γρηγόριος κατέφυγεν εἰς Ρώμην, ἀφὸτοῦ ὁ Ἰωάννας μέχρι τέλους τοῦ βίου περιέλαβε καὶ τὴν Κιβέλιαν, ὡς ὑπαγο-
μένην ἐς τὴν Μητρόπολιν αὐτοῦ συναντήσει καὶ αὐτοῦ τοῦ Βασιλέως Καλλιμήτου'.

'Εκ τούτων δυνάμεθα νὰ εἰκάσωμεν, ἐὰν δὲν τοῦτο ἐπιτρέπεται, εἰς τοιάς συγκρούσεις ήδύνατο νὰ χείρῃ τὸ ἱππόλον τοῦ χαρακτήρος, ὡς ἦν ἦν Ἰσίδωρος, ὅταν καὶ ἦν τὸ ἀξίωμα Ὀἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὡς ἤφαιντο ἐπιθυμῶν.

Οὔδὲν τοιοῦτον ἐτύλμησεν δὲ Μητροφάνης, εἰς ὅν ἀμέσως ἐπεχείρησεν ὁ Ἰσίδωρος. Τεῦχονται, βλέποντας αὐξάνουσαν τὴν καταφύγαν, καὶ τὰ Πατριαρχεῖα κατέλιπε καὶ ἤρνετο νὰ λειτουργήσῃ, ἐὰν δὲν ἔδιδε τὴν δέουσαν ἐνέχυσαν τὸν Ἀὐτοκράτορα. Κατὰ προτροπὴν τοῦ Μητροπολίτου Καππαδοκίας (ἐν Καππαδοκίᾳ) ὁ τρεῖς Πατριάρχας, ὁ Φιλόθεος Ἀλεξανδρείας, ὁ Δωρόθεος Ἀντισειακῆς καὶ ὁ Ποικεῖος Ἱεροσολύμων, κατὰ Δεκέμβριον 1442 ἀνήγγειλαν εἰς τὸν Ἀὐτοκράτορα, ὃτι παύσουσι μνη-
μοευόντες αὐτοῦ, ἐὰν δὲν ἄποκριζη τὰ ἔξω δόγματα, καὶ συνελ-
θόντες εἰς τὴν Σύνοδον ἐν Ὑεροσολύμη, προσεκάλεσαν τοὺς χειροτονη-
θέντας ὑπὸ τοῦ Μητροφάνους, νὰ πάυσοσι.'

'Ὁ Ἀὐτοκράτορ, πρὸς διάρθωσιν τῆς Ἐκκλησίας ὥριμε νὰ συνέλθῃ ἢ ἡ Σύνοδος, ἀλλὰ πρὸ τῆς ταχυθείσης προθεσμίας καὶ Αὔγουστον 1443 ἐπιλεύσθησαν τὴν Μητροφάνης.

'Ὁ Ἀὐτοκράτορ ἀπρεπῶν δυσηρέστε τοὺς Ὀρθοδόξους, οὐδὲ τοὺς Δακτυλίκοντας εὐρήστης.'

'Ἐνότι ὁ Ἐυγένειος Δ' οὐδὲν παραμέλει πρὸς διάδοσιν τῆς τελεσθείσης

1) Philaret, III, 74.—Soph. Chronik, VII, s. 165.
2) Συμφωνία, 1B', 1α'.
3) Leo Allatius, De consensu s. 938. Εἶναι ἕκαστη εἰκασία τοῦ M ans i, Suppl. Conc. VI, σ. 194, 247, 244 περί μὴ γνωστοτήτος, εἰπὶ λόγῳ ὅτι ὁ Φιλόθεος ἀνήγγειλε τοῦ Πάπαν τὴν συγκατάθεσιν εἰς τὰ τῆς Συνόδου. Co leti, XVIII, s. 4489. Ποιοῦ λόγου ἐπήνεγκον τὴν μεταμελείαν, εἶναι ἐγνωστο. Ἀρχιμαχος ὁ Φιλόθεος ἐδόθην αὐτοτράχτων δόγματα εἰς τοὺς τοποτερι-

τάς. Συμφωνία, Π' Γ', 7'.
4) 'Ορα ἐπιστολήν Ἐυγενίου πρὸς τὸν Δακτυλίκον Κωνσταντίνον 21 Αὔριλου 1444 παρὰ Co leti, XVIII, s. 1229, καὶ s. 1237 πρὸς τὸν ἅγιον κληρον.
ἐνώσεως ἀποστέλλων ἐγκυκλίους καὶ τοποτηρήτας, δὲν ἔδεικνυσ στέρπην ἡμῖν πρὸς ἐκτέλεσιν τῆς ὑποσχέσεως περὶ βοηθείας συντόνου καὶ ἀποτελοματικῆς. Ἀλλ᾽ ἐν ἔτει 1440 τὰ πάντα περιήλθον εἰς ἀδύνατον ὡς εἰκότο τὸ ἐπισυμβάντος ὑπαντό τοῦ Ἀλβρέχτου, Αὐτοκράτωρος τῆς Γερμανίας. Οὐχ ἦτον ἐφορτύσσει περὶ καταρτισμὸν στόλου καὶ τὸν Καρδινάλιον Ιουλιανὸν Καισαρίνην ἐπέμειρε πρὸς τὸν Βασίλεια τῆς Πολωνίας Λαδίσλαον, γεγομένοι καὶ τῆς Οὐγγρίας μετά τοῦ θανάτου τοῦ Ἀλβρέχτου, ὡς κινήση αὐτῶν εἰς πόλεμον κατὰ τῶν Τούρκων. Λίσιοι μὲν ἢρκάτο ὁ πόλεμος, ἀλλ᾽ ἀπέληξεν εἰς δεικτείνῃ ἐκείστης 4. Ὡς ἐκ τῆς ἐπελθούσης ἀπραξίας καὶ βραδύτητος ὁ Αὐτοκράτωρ Ἰουλιανὸς ἀπέστειλε πρὸς τὸν Πάπα τὸν Ιάγαριν, διὰ νὰ ὑπομονήσῃ τὰς ὑποσχέσεις 5. Μᾶλλος περὶ τὰς ἁγιάς τοῦ 1444 ὁ ἀνεφοί τοῦ Πάπα Φραγκίσκου Κονδολιμέρου, Ἐνατός Καρδινάλιος (S. Clemente), ἐφησεν εἰς Κωνσταντινούπολιν ὡς τοποτηρήτης μετά τοῦ παπικοῦ στόλου εἰς 25 κατέργων 6. Μετ᾽ αὐτοῦ ἠλθε καὶ ὁ Φλωρεντίνος Ἐπίσκοπος Κορώνης Βαρθολομαῖος, κάτως τῆς Ἑλληνικῆς, ὡς διὰ διαλέξεων ἀποστομοίωσι τῶν ἀντιπράττοντας εἰς τὴν ένωσιν 7.

Ἡ ἀποστολὴ ἀπέτυχε, τὸ μὲν διότι ὁ τοποτηρήτης τοῦ Πάπα ἀπήτευ, ἀνερχόμενος ἐρπτος εἰς τάνακτορα, νὰ πεζεύῃ ὅπου καὶ ὁ Αὐτοκράτωρ, καὶ ἐπειδὴ τοῦτο δὲν παρεβαίνοι, οὐδὲ ἀνήρχετο εἰς τάνακτορα, τὸ δὲ διότι αἱ διαλέξεις μετὰ τοῦ πάλιν ἐμφανισθήντος Μάρκου Εὐφέσου δὲν ἀπέβησαν, ὡς προσεδοκᾶτο, ἀλλ᾽ ἐξήγειραν μᾶλλον τὸ δημόσιον πνεύμα κατὰ τῆς ἐνώσεως 8.

Ἐντούτως ὁ Εὐγένειος Δ᾽ διὰ τὸν Καρδινάλιον Ιουλιανοῦ ἀπέλυε τὸν Βασίλεια τῆς Οὐγγρίας Λαδίσλαον τοῦ ὄρκου περὶ τηρήσεως τῆς πρὸς τῶν Τούρκων συνομολογηθεῖσας ἐκείστης 9. Ἐκστρατευόν εὐτός

---

4) Cod. Barberinus, XVI, 85, σ. 437, 449, 452.  
5) R a y n a l d i, Ann. 1443, 22. Ἀπάντησις τοῦ Πάπα 41 Ιουλίου 1443.  
7) Aὐθέντα καὶ C o l e t i, XVIII, σ. 1237. Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Αὐτοκράτορα ἐκ Σιένης 41 Ιουλίου 1443.—Συμπ. IB', ἀλα.  
8) C o l e t i, XVIII, σ. 4296.  
9) Συμπ. IB', ἀλα. Ἰσος ὁ Xαλκοκονδόλης, σ. 294 ὅπως καὶ ὁ Πλωσιά θύσιν εἰς Συνάδελφο Μανς, Suppl. V, σ. 248, συγκεκριμένας τὰς διαλέξεις ταῦτας μετὰ ἄλλων μεταγεννετέρων, καθ᾽ ἐς ἐλαφεί μέρος καὶ ὁ Σχολάριος.  
10) R a y n a l d i, Ann. 1444, 5.
ἐκ Βορρᾶ, ἐμελλὲ νὰ ἐνσυγχυθῇ υπὸ τοῦ πατικοῦ στόλου υπὸ τὸν Καρδινάλιον Φραγκίσκον Κονδουμέρον, εἰς ἧν προσετέθη καὶ μοιρὰ τοῦ 'Αρχιδούκες τῶν Βουργουνδῶν Φιλίππου 1. 'Ὁ στόλος οὗτος ἐμελλὲ νὰ κολύσῃ τὸν Μουφάτ υπὸ τῆς διαχείρευσις τοῦ Βοστόρου, ἐν Μικρατίας μένοντα.

'Ἀλλὰς πατικοῦς στόλοςκος, υπὸ τὸν Λατινὸν Πατριάρχην 'Αλεξανδρείας Μάρκου, ἐμελλὲ νὰ ἔλθῃ εἰς βοήθειαν τῶν ἐν 'Ῥόδῳ ὕπποτων τοῦ 'Αγίου Ἰωάννου κατὰ τὸν Αἰγυπτίου Σουλτάνου 2.

'Ἀλλὰ ὁ Καρδινάλιος Φραγκίσκος δὲν ἴδυναθῃ νὰ ἐκτιθηρώῃ τὴν ἀποστολὴν αὐτοῦ, ἐν δὲ τῇ καταστρεπτικῇ μάχῃ τῆς Βάρνης εὑρὼν τὸν θάνατον ὁ Λαδιάλος καὶ ὁ Ιουλιανὸς Καισαρίνης τῆς 10ης Νοεμβρίου 1444. 'Ὁ στρατεὶς διακριτικὴ ἐν ἀτάκτῳ φυγῇ 3. Τὸν Αὐτοκράτορα Ἰωάννην περιποίητ ὁ Μουφάτ διὰ δώρων, ὡς μὴ μετασχῆντα εἰς τὴν ἐπίθεσιν ταύτην καὶ σπεύσαντα νὰ ἐκφράσῃ εὐχαρίστησιν ἐπὶ τῇ νίκῃ 4.

Εὐσυγκέπτεροι ὑπήρξαν οἱ 'Ῥόδιοι, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ αὐτῶν καὶ ὑπὲρ νέας ἐκστατικῆς κατὰ τῶν Τούρκων ἔχησιολούθε τῇ ἡράκλειας ἐν Εὐγένιος Δ', δὲ Αὐτοκράτορ Ἰωάννης ἐπεμβὰ τὸν Ἀμασίας Παχώμου πρός τὸν 'Αργοδοῦκα τῶν Βουργουνδῶν κατὰ τὸ Ἡρός τοῦ 1445. 5.

Εἰς τὸν χρησάμενα ἀπὸ τοῦ 1443 πατριαρχικός ὀρόν ἐκλήθη ὁ γνωστὸς ἡμῖν πνευματικὸς Γεραφόρος Μαρμάς ἡ Μελισσόνος, κατ' ὅτι μέγας Πρωτοσύγμελος, τοποτηρηθῆς τοῦ 'Αλεξανδρείας ἐν τῇ Συνάδῳ καὶ τελευταίον ἀναφοράς ζηλωτῆς τῆς ἐνόσωσις, ἐνῷ ἦτο ἐν τῷ Φερραῖῳ ἐλεγεν, ὅτι οὐδὲ τὰς εἰκόνις τῶν Λατίνων προσκυνεῖ καὶ διὰ τὸ ἐπάχυστον, πάρορθεν ὑπανεντόμον ἐνοσων, ἐσκανδαλίζετο. Ἡ ἀνάρρησις αὐτοῦ ἐτελέσθη κατὰ τὸν Ιουλίου 1445. Ἐν τῷ Ἐλιασενικῆς εἶχεν ἐργασθῇ κατὰ τῆς ἐπαίτισις τοῦ Πάπα πρὸς ἀμεσον χειροτονίαν Πατριαρχικοῦ.
χοι, πρὸ τῆς ἐπανόδου εἰς Κωνσταντινούπολιν ἱ. Ὡς ἐμνημονεύσαμεν, αὐτὸς τὸ μὲν πρωτότυπον τοῦ τόμου ἐνώσεως ὑπέγραψεν, ὡς μέλλον νὰ μὲν ἐν Ἰταλίᾳ, οὐχὶ δὲ καὶ τὰ τέσσαρα ἱστα, τὰ προσδιορισμένα διὰ τὴν Ἀναστολήν, δεικνύον καὶ ἐν τούτῳ τὸ ἀλλοπρόφαστον τοῦ χαρακτῆρας ἱ. Πρὶν γὰρ Πατριάρχης, ἐγραφέν ἀπολογίαν τῆς ἐνώσεως κατὰ τῆς ἑπιστολῆς Μάρκου Ἐφέσου ἱ, ὡστε δὲν εἶναι πιθανὸν, ὅτι μετα τοὺς παρακλήσεις τοῦ Αὐτοκράτορος ἐνέδωκε, νὰ δεχθῇ τὸ ἀξίωμα τοῦ Πατριάρχου ἵ. Αἱ Ἰσπιδὲς τοῦ νέου Πατριάρχου περὶ βοηθείας καὶ εἰρηνικῆς λύσεως τῶν διαφορῶν δὲν ἦσαν σύμφωνοι πρὸς τοὺς καιροὺς. Ὁ Εὐγένειος Δ' ἐστερείτο μέσων πρὸς ἐμπρακτον ἀρωγήν, ἐνώ ἐφροντίζει πάντοτε περὶ τῆς ἐπιτυχίας τῆς ἐνώσεως. Διὰ τῶν γενομένων ἐν Κύπρῳ διαλέξεως ἐκείρθισε τοὺς Μαρονίτας καὶ Χαλκαῖους ὑπὲρ αὐτῆς ἵ. Διὰ τοῦ αὐτοῦ τρόπου ἦπικε νὰ καταβάλῃ καὶ τὸν Μάρκον Ἐφέσου, διὸ ἐξεπετείλεν ἐν νέο πρὸ τῆς 23ης Φεβρουαρίου 1447, ὡς ἀπεβίωσε, τὸν ἀνέφων Καρδιναλίου Φραγκιάκου Κονδολιμερίου μετ' ἄλλου, ἀγνώστου ἱμαν, πρὸς ἐπιστολήν διάλεξεν ἵ. Η διάλεξεις πρὸς τὸν Μάρκον Ἐφέσου οὐδὲν ἄλλο εἰχεν ἀποτέλεσμα, ἦ τὴν ἐπιθετείς βητορίας ἵ, διεκόπη δὲ διὰ τοῦ καρνιδιοῦ θανάτου τοῦ Μάρκου Ἐφέσου ἵ, ὡστε εἰς ταύτην τὴν

---

1) Συρὸπ. Ι', τζ. Ι'"—Πρακτικά Coleti, XVIII, σ. 536.
2) Συρόπ. Ι', τζ.
3) Coleti, XVIII, σ. 754.
4) Leo Allatius, Ἐκκλησιαστικά ορθόδοξα I, σ. 754.
8) Coleti, XVIII, σ. 748. "Ἀπολογία Ἰωάννη Μεθώνης, ἀντιπόψως ἀνθρώπο-
τος περὶ τῆς συμπάθειας τοῦ Ἐφέσου καὶ cum odio Theologico.
διάλεξεν προσέλθθε τόν Συγκλάριον θινήν. Πρός τόν πνεύμα τά λοισθήκα ἐσμένον υύσες ν’ ἀκολουθήσῃ τά ἴχνη αὐτοῦ. «Πληροφορίαν» λέον τοι ἐνώπιον τού Θεοῦ καὶ τόν 'Ἁγίων. Ἀγγέλων τῶν ἄνορτῶν» περισταμένων νόν ἡμῖν καὶ τῶν ἐνταῦθα πολλῶν καὶ ἀξιολόγων αὐθόν, ὅτι δομείς αὐτός ἐγώ ἐν τοῖς τοιούτοις ἀντὶ σοι καὶ ἀντὶ τοῦ σοῦ στόματος, ὅσα αὐτὸς ἐσπούδας καὶ παρεδίδους στέργων καὶ αὐτός καὶ δερενδεῖν καὶ ταίν ὑποτίθεις, μηθενον ὅθεν ὅλως τῶν τοιούτων καθορεῖς τὸ παράπτων, ἀλλὰ μέχρι τῶν ἐσχάτων κυνδύνων ὁ αἰματικὸς τε καὶ θανάτου ὑπὲρ τούτων ἀγωνίζομαι.» 1

Ἐντὸς βραχέως χρόνου διαδοχικά μετέτηθαν τοῦ κόσμου τούτου ἔτερα δύο κυριώτερα πρόσωπα τοῦ ἐνταῦθα ἐκτεθέντος δράματος, ο Πάπας Εὐγένιος Δ’ καὶ ο Λύντερκόρτ Ιωάννης, εἰκεῖνος μὲν τὴν 7ην Φεβρουαρίου 1447, οὗτος δὲ τὴν 31ην Οκτωβρίου 1448, καταλπόντες ἀνεκτελεστὸν τὸ ἔργον, εἰς τὸ κατέβαλον τιλείν ἄρτος καὶ παντοῖος θυσίας καὶ εἰς οὖ προσέδοκοι ἄμφοτεροι μέγιστα ἀποτελεσματικοί. Η πρόσοδος τοῦ πολιτισμοῦ ἐμμέλλε νὰ δείξη, ὅτι δογματικὴ ἐνώσις δὲν εἶναι τὸ ἔργον πολιτικῆς ἀνάγκης, οὐδὲ τὸ πολιτικὸς λόγος δίνεται νὰ εἶναι ἡ ἀληθῆς βάσις αὐτῆς. Η δογματικὴ ἐνώσις τότε μόνον εἶναι ἐφικτή, ὅταν εἶναι πρὸς ἐλευθέρας πεποιθήσεις, καὶ τῆς ἀνωτέρας μορφώσεως τῆς διανοικίας, δυναμένης νὰ κρίνῃ περὶ τοῦ διδάσκοντος αὐτὴν λόγου. Πρὸς μόρφωσιν ὅμως τῆς ἀνθρωπίνου διανοικίας συνέτελεν ἐμμέσως καὶ ἀνεπιγνώστως ἡ ἐν Φλωρεντία Σύνοδος διὰ τῆς ἐπαρχίας τῆς Ἀνατολίας καὶ τῆς Δύσης καὶ τῆς Ζωρτέρας διαδύσεως τῶν ἐλληνικῶν γραμματέων, ὅτι ἡ καλλιεργεία ἐμμέλεια ν’ ἀναγεννήσῃ τὰς ἐπιστήμες καὶ τὰς ὥρκισιν τέχνας καὶ νὰ μιμήση ἐπὶ τέλους τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα βαθυτέραν κατανόησιν τοῦ Χριστιανισμοῦ, πέραν τῶν δογματικών παρασκευαστών. Ο Εὐγένιος Δ’ κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς αὐτοῦ ἐνορίζει, ὅτι ἔτοι καταρθωτὴ καὶ δογματικὴ ἐνώσις, ἀμα καὶ καθορίζει πάσας τῶν διεπόστων τὰ τῆς Ἀνατολίας κύψουσιν ὑπὸ τὸν τοποτραχὴν τοῦ Κυρίου ἐπὶ τῆς γῆς. Αὐξὴν εὐστόχίας ἐγχαρακτηρίσας αὐτόν ὁ Αἰνείας Σύλβιος καὶ μετὰ ταύτα Πιος Β’, ὅτι ἔτοι μεγαλύτερο, ἀλλ’ ὅμως ἐστε—

1) Μονήθια ὑπὸ Νορόω, σ. 54. — Χαλκοφόρος Θώρης, σ. 293.
2) Cod. Gr. Monac. 256, 7, f. 344.
ρημάνος μέτρον καὶ ἐπιγειρών ὑπὲρ δύναμιν τὰ εἰς αὐτὸν ἀρεστά 4. Ὁ Ὀλιγόν πρὸ τῆς τελευτῆς ὁ Ἀὐτοκράτωρ Ἰωάννης καὶ πάλιν ἀπεστάθη πρὸς τὸν διάδοχον τοῦ Εὐγενίου Δ', τὸν Νικόλαον Ε', φίλον τῶν γραμματῶν καὶ πλούσιτα τὴν Οὐθαπακαφής χειρογράφων ἀληθινῶν καὶ λατινικῶν, ἐργαζόμενον δὲ ἐν τῷ αὐτῶ τνεύματι, ἐν ὁ καὶ ὁ προκάτοχος Εὐγένες. Ὁ Νικόλαος ἐστειλε νέον τοποτρέπην, τὸν Ἐπίσκοπον Καρώνης, ὃς ἀντιπαρατηχή εἰς τοὺς διασφάροντας τὴν ἔνωσιν καὶ ἱδίους εἰς τὸν Γεώργιον Κουρτίσιον ὁ Σχολάριον, ἀναλαῖον τὸ κήρυγμα τοῦ Μάρκου Ἐρέσου καὶ ἐξειδίκευον αὐτὸ ἐν τῷ ἐργῷ τούτῳ. Μόλις μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ Ἀὐτοκράτορος ἔλαβε τὸ μοναχικὸν σχήμα, ὡς πόνος Γεννάδιος, τότε ἐξελθὼν τῆς Μονῆς τοῦ Παντοκράτορος, ἐν ὁ ὡς κασίμιος ὑκεί, καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ τοῦ Χαριτινήτου κοινόβιον 5.

Πάσας ἐγένοντο διαλέξεις μετὰ τοῦ Σχολαρίου, λαϊκοῦ ὄντος, ἀγνοοῦντον, ὡς αὐτοκράτωρ Ἰωάννης ὑδερμικὰ ἔλλην εὑρεῖ κατάλληλον λοιπα, εἰμὴ τὴν σύγκλησιν Σωνόδου, ἡτᾶ εἰναι ἄφρεδον, ἄν συνήλθε μετὰ ἐν καὶ ἡμίου ἐτος ἃπο τῆς τελευτῆς τοῦ Αὐτοκράτορος, ἐπί τῇ ἄναρφῃ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει κλήρου 5.

Εἰς τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰωάννου, Κωνσταντίνον Παλαιολόγον, μάλλον

4) Balluzi, Miscell, VIII, σ. 547. Alti cordis fuit. Sed nullum in eo magis vitium fuit, nisi quia sine mensura erat, et non quod potuit, sed quod voluit aggressus est.
5) Κατὰ Fabricius Bibl. gr. XI, σ. 375 σώζεται ἐν περι τοῦ τοῦ τοῦ Ἀὐτοκράτορος Κωνσταντῖνος λόγον. Le Quien, Oriens christ. II, σ. 343. Κατὰ Δ. οὐ καν σ. 253 ἤπιο μοναχὸς πρὸ τοῦ 1452, ὅθεν σφάλλει ὁ Φ. ρ. ν. τ. ξ. σ. 303, ἐπὶ παρὰ ἐν ἄφεσιν Πατριαρχῆς μετά τὴν ἁλώσιν.

3) Ο Philaret, Gesch. der Russ. Kirche III, σ. 43, ἐκ τῶν συγγραμμάτων τοῦ Γεννᾶδου πορίστεται εἰκατάτισι.
4) Περὶ αὐτῆς Τόμος ἀγάπης, (ἐν Ἴσιορ 1498), ὑπὸ Πατριαρχοῦ Ἰεροσολύμων Δ. σ. 160 ο. Βριθεὶς ἄναρχρονισμαῖς. Leo Allatius, De consensu, σ. 1380.
5) Νεκτάριος Πατριαρχῆς Ιεροσολύμων, Περὶ ἀρχῆς τοῦ Πάπα. Ἐν ἴσιορ 1682 σ. 283-286—Leo Allatius, De consensu σ. 682. Καθαυτὸ ἐν έτει 1472 συνήλθε ἐν Πατριαρχοῦ Συμεώνος ἐν Κωνσταντινουπόλει Συνόδος, ἀπεκριβέσα τὴν ἐνωσιν. Δ. σ. 160 ο. Τόμος ἀγάπης, (ἐν ἴσιορ 1498). Κατὰ Δ. κατὰ γ. ν. τοῦ ο. ν. Ἰσορροία τοῦ σχηματος σ. 173 ἐν έτει 1484.
ήρμοζεν, ὃτι ὁ πατὴρ αὐτῶν εἶπεν περὶ τοῦ πρώτου, ὅτι, ἂν ἔξοι σὺν χρό-νοις ἄχμης, ἤθυνατο νὰ ἑπιχειρήσῃ μεγάλα. Οὐδὲ ἦ ἐν Βάρνα ἐν ἐτεὶ 1444 καταστροφὴ ἀπεδειλάσειν αὐτῶν, ἀλλ' ἐνεργόν ἐν συνεννοήσει μετά τοῦ Βασιλέως τῶν Σέρβων Γεωργίου, οὐδὲ ὁ υἱὸς Λάζαρος ἐνυμ-φεύξῃ τὴν θυγατέρα τοῦ Δεσπότου Θωμᾶ Εὐλυνη, ἑπιχείρησε νὰ ὑπερῆξῃ τὸν Ἰσκετήν, ἐνόω τῷ Μουράτ ἰμέγκασε αὐτῶν νὰ ὑποθεωρώ-ρησῃ καὶ τελευταῖον ἐν ἐτεὶ 1446 ἐξέδρασε τὸ τείχημα καὶ πρόβηκ καταστρέφων καὶ ἀναθητικῶν ἅγιοι Πατρών. Οἱ δ' ἦσαν τῆς εἰρήνης, συνομολογηθῆσαι εἰς Θήρας, ὑπηρέτην βοηθεῖς, ἐπὶ κατασβεῖ κεραλικοῦ φόρου ἐπιτραπείσης τῆς καταχάης τῆς Πελοπονήσου.

Αἱ ἀντιποίησεις τοῦ Δεσπότου Δημήτριος δὲν εἰσηγούσθησαν καὶ τῇ συνανέσω τοῦ Μουράτ, κατὰ τὴν καινὴν ἐποχήν, ἐκλήθη αἱς τὴν δια-δοχὴν ὁ Κωνσταντῖνος, ἀνακηρύξεις Αὐτοκράτωρ ἐν Μιστρᾶ τῆς 6ης Ιανουαρίου 1449, ὅπου ἦλθεν ἀπεσταλμένοι ὁ Αλέξας Λάσκαρις Φι-λανθρωπιάς καὶ ὁ Μανουήλ Παλαιολόγος Ἰάγαρις καὶ Ἰαγγος. Ἡπιτής καταληκτικῶν ἀλκάδων ἀφίχθη τὴν 12η Μαρτίου εἰς Κωνσταντινοῦπο-λιν καὶ μετ' ἐνθουσιασμοῦ ἐγένετο δικτάς 1. Τὰ ἐν Πελοπονήσῳ διέτεθ-σαν οὕτω, ὅταν νὰ ἱκανοποιηθῆσαν καὶ ὁ Θωμᾶς, εἰς τὴν ἐπεμείρηση ἡ ὑποτική Πελοπόννησος ἀπὸ Λιγίαν μέχρι τοῦ Λακωνικοῦ κόλπου, καὶ ὁ Δεσπότης Δημήτριος, εἰς τὴν ἀφήθη τὸ ὑπόλοιπον. Ἑνώπιον τῆς σεβα-σμιᾶς μητρὸς 'Ελενῆς ἡ Εἰρήνης Δραγάση 2, ἐκ τοῦ Πηγεμονικοῦ οἴκου τῆς Σερβίας, καὶ πάνω τῶν τῆς συγκλητικῶν, ἐδόθησαν θυσίαι ὅρκοι, ὅτι οἶδαι θίλι′ ὑπερπνῆσαι τὰ τεθνήτα ὅρκια, ἀλλὰ ἅπαστὶ δὲν ἐβράζονταν νὰ συγκροτοῦν, ἐπὶ τὴν αἰτήσει δὴ τοῦ Δημήτριος παρε-νέβθη διακτήτης τὸ Τουρπάνια ἐν μέρος τοῦ Σουλτάνου.

Οἱ ἐν Κωνσταντινούπολει ἀπόστολοι, ὁ νέος Αὐτοκράτωρ νὰ τακτο-ποιήσῃ τὰ τῆς Ἑκκλησίας κατὰ τὸ πνεῦμα αὐτῶν, ἀποκηρυττόμενης τῆς ἑκάσεως, ἀλλ' ὁ Λαυκράτωρ προέβλεπεν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἰθ-ξιν πρὸς τὴν Δώσιν καὶ διὰ τοῦτο ἀνέβαλλεν.

Ἐπεὶ καθαρεύεις ὑπὸ τῆς λεγομένης Συνόδου ἐν ἐτεὶ 1450 κατ'
άπαντησιν τῶν τριῶν Πατριάρχων, ἐπεὶ μὴ δυνάμενος ν' ἀντιστῇ εἰς τὴν καταφοράν, ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος (ὁ Μάριμακ, ἡ Μελισσηνά) ἐπὶ προφασεῖ νά ζητήσῃ τὴν βοήθειαν τῆς Δύσης, κατέργασε εἰς 'Ρώ-
μιν πρὸς τὸν Πάπαν Νικόλαον Ἑ’. Οὗτος δὲ ἐπιστολῆς πρὸς τὸν Αὐτο-
κράτορα ἐμέμφητο, ὅτι ἐν σιγῇ ἐτάφη ἡ ἐνώπιος ἐν Κωνσταντινούπολεί,
ἤτεις ἀπεκτησάτο τῆς γῆς ἐγένετο δικαία, καὶ ἐζητεὶ τὴν ἐπάνοδον τοῦ
ἐξορίστου Πατριάρχου, τάῦτα δὲ πρὸς ἀπάντησιν εἰς τὴν αἰτίαν τοῦ
Βασιλέως περὶ βοήθειας 4, καθ' ἣν ὄραν ἀπειλητικῶς ὁ νέος Σουλτάνος
Μεχμέτ, διαδεχθεὶς τὸν Μουράκ ἐν ἔτει 1451, ἢταμάζει φοβερὰ καὶ
tελεωτηκὴν ἔφοδον. Ἐπεμφύε μάλιστα ὁ Πάπας τὸν γνωστὸν ἡμῖν
Τιθοροῦ καὶ ἦθε Καρδινάλιον, ὅπως πραξῇ τὰ δίεστα. Οὗτος κατὰ
Νοέμβριον 1452 ἀφίχθη εἰς Κωνσταντινούπολεν, ἀκολουθοῦμενος υπὸ
50 Ίπταλον καὶ 150 Λατίνων, οὐς προσέλαβεν ἐκ Χιού, μετὰ 2 πλοίων
ἐκ Γενούντος κομιζόντων 700 άνδρας υπὸ τὸν Ἰουστινάνην καὶ 2 Ἐνε-
τικῶν Γαλερῶν ὑπὸ τὸν Ἰερώνυμον Μεροζίνην, πλὴν τῶν ἄναμενο-
μένων 4.

Πολλοὶ, βλέποντες τὸν πρὸ ποδῶν κίνδυνον, ἐπιτερῆς τὸν ὄρος τῆς
evώσεως, ἐπὶ συμφωνίας, ἄρα ὁ κίνδυνος παρέλθα, νά γίνῃ ἀναθεώρησις καὶ
dιασρόθησις τῶν ἡμῶν ὀρθῶν. Ἐπὶ τικούτη προσοχής ἐπελεύθη λει-
tουργία ἐν τῇ μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ τῷ Ἱπταλοῦ καὶ Γρακικῷ καὶ
ἐμνημονεύθη ἐν τοῖς διπτύγχοις ὁ Πάπας Νικόλαος καὶ ὁ ὑπερήφανος
Πατριάρχης. Ἀλλὰ πολλοὶ ἀπέσχον τῆς προσφορᾶς ἀντιδώρων, βδε-
λουσάμενα τὰ γινόμενα 2.

Ὁ Γενναδίος, ἐγκλεισθεὶς ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Παντοκράτορος, ἐπὶ τῆς
θώρας τοῦ κελλίου ἐκράμασε χάρτην λέγοντα: „Ἀθλιοὶ Ῥωμαῖοι, εἰς
"τι ἐπελανθήσητε καὶ ἀπεμακρύνατε ἐκ τῆς ἐπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ
"νὰ πίστατε ἐς τὴν δύναμιν τῶν Φράγκων, καὶ σὺν τῇ πόλει, ἐν ἐς
"μέλλῃ φθορήναι, ἐσμέριστε καὶ τὴν εὐσέβειαν σας; Ὡρᾶς μου, κυρέ
"μαρτύρμαχε ἐνώπιον σου, ὅτι ἁθός εἰμι τοῦ τοιοῦτον πταίσματος;
"γινόμενε, ἄθλιοι πολίτες, τι ποιεῖτε; καὶ σὺν τοῦ ἀχμαλικοτισσοῦ,"

1) Raynaldi, Ann. 1451, 1, 2.—Φραντςηζίζ, σ. 217.—Δού
2) Mordtmann, Belagerung (1858), σ. 24.
3) Δούκας, σ. 255.—Χαλκονοῦδ, σ. 394.
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

» δὲ μέλλει γενέσθαι εἰς ὑμᾶς, ἐσχάσατε καὶ τὸ πατριοπαράδοτον καὶ ὁ ἡμιολογήσατε τὴν ἁσθενείαν· οὐαὶ ὑμῖν ἐν τῷ κρίνεσθαι» 1.

'Ὁ χυδαῖος ὄχλος, ἐκ τῶν καππηλείων ἐξερχόμενος καὶ κρατῶν ἐν χερσὶ σφάλας πλήρεις ἀκράτους, ἄνθεματικὰ τούς. Ἐνωτικοὺς καὶ τίνων εἰς προσεδιέν τῆς εἰκόνος τῆς θεομήτορος ἐδόκει, «Ἀπέστειό ἄρ' ἡμῶν ἡ τῶν ἄζμουτὸν λατρεία». 2.

'Ὁ Πατριαρχὴς Γρηγόριος ἐν τούτως δὲν ἐπάνελθη, διὸ ὁ Φραντζίσις συνεδότευε τὸν Βασιλέα, νὰ δειχθῇ Πατριαρχὴν τὸν Ἰσιδωρον, παρατείναντα τὴν διαμοινήν. 3.

'Εν τῷ μεταξέ ἀναφαίνεται ἄλλος Πατριαρχὴς Αθανάσιος, 4, περὶ οὗ μονὸν ἴδικαντο νὰ εἶπῃ ὁ Φραντζίσις, ὁτι εὐφέρθη τέθειος κατὰ τὴν ἄλογον, καθὼς ὁ Γρηγόριος ἀπεβίωσεν ἐν ἑτει 1459 ἐν Ρώμη. 5.

'Ὁ Ἰσιδωρος περάσυνε μέχρι τέλους ἐν Κωνσταντιούπολει, ὁποὺ κατὰ τὴν κρίσιν ἄραν ἀνετίθη εἰς αὐτὸν ἡ φρούρης τοῦ τιμήματος ἀπὸ τὸν Κωνσταντίου μέχρι τοῦ Ἀγίου Δημητρίου. Ἐξάλλη ὅλης τῆς ἔτι τοῦ Κερατίου κόλπον πλευράς. 6. Τὴν σφαγὴν διέργανε ἀποδοθεῖς τὴν Καρδιναλικήν στολὴν καὶ λαθῶν προχειρὼς τὰ ἐνδύσματα κομου ἀνθρώπου ἐκ τῶν πεσόντων. 7. Δὲν διέργανε ὅμως τὸν ἀνθρωποδισμὸν καὶ ἐκπονήθη εἰς θυσίαν καὶ τὸ ῥιετὸν τέλος τῆς ἀλώσης πόλεως. 8.

1) Αὐξανεῖς σ. 234.—'Ο Δημήτριος τραχόπουλος 'Ιστορία του σχεδίος Λευκά 1867, σ. 166. Θησαυροί ἐν χαιρογράφῳ Μόσχας ἐπιστολή Γεννάδιου προς Σύλβιου (Ιωσ. Συρόπουλου) καὶ Χαριτομάλα Αγαλλιανοῦ, ὅπως λάβωσι πρόνοιαν κατὰ τῶν τεκταινομένων.
2) Φραντζίσις, σ. 329.
3) 'Ιστορίες Χριστιανικές (Petersb. 1853) VIII, 1, 429- λέγεται καὶ 'Ἀναστάσιος, δὲν ἀνεγνώρισθη ὅμως ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος, ὄπως τεκμηρίζεται ἐκ τῆς σιωπῆς τῶν Βοζαντινῶν.
4) Φραντζίσις, σ. 304.
5) 'Αποκαλύπτει καὶ 'Ἀναστάσιος, δὲν ἀνεγνώρισθη ὅμως ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος, ὄπως τεκμηρίζεται ἐκ τῆς σιωπῆς τῶν Βοζαντινῶν.
6) Acta S. S. Augusti I, σ. 489.—Piius, II, Comm. XL, σ. 299. 'Ἐτάφη ἐν τῷ ναῷ τῆς Σ. Μιχαλλίου του Βελλαρβρίου Λεω Αλλαίοιος, De consensus s. 953.
7) Φραντζίσις, σ. 254.—Χαλκοκονδή, σ. 298.
9) Raynaldi, Ann. 4453, 5, 6.
Μετά τό τραγικόν πέρας τής ἐν λειλασίᾳ καὶ σφαχῆ ἐκπορθήσεως, ὁ κατακτητής, κατὰ φυσικὸν λόγον ὡς ἱδίους ἐχθροὺς θεωρῶν τοὺς Ἕνετικοὺς, ἀναμένοντας διηνεκῶς ἐκ τῆς Δύσεως ἐπικουρίαν καὶ ἐν συνεχείς μετ' αὐτῶν σχέσεις, ἐμπέσατο ἵκουσι τό ὄνομα τοῦ Γεωργίου Σχολαρίου καὶ ἦθη Γεννάδιου, παρὰ τῶν πλείστων προφερόμενον ὡς ἁρμοδίῳ Πατριάρχῃ, καὶ θουλεύσαντος νὰ στερεοποιήσῃ τὰς ἀλώσεις τῶν υποδοθεολογίων διὰ τῆς προστάσεως τῆς Ἐκκλησίας, ἐνθάρρυνε τήν ὑπὲρ τοῦ Γεννάδιου συμπάθειαν τοῦ κλήρου, ἀποστρεφομένου τοῦ ἐν Ῥώμῃ μένοντα Γρηγόριον.

Δέν εἶναι πιστεύον, ὅτι τήν τρίτην ἡμέραν ἀπὸ τῆς ἀλώσεως, θεσσαντὸς τέρμα τοῦ κατακτητοῦ, ἐπῆλθεν ἐν τῷ ἁμα κατάπαυσις τοῦ λύθρου, τῆς λειλασίας καὶ τοῦ πυρός, καὶ πανηγυρισθείσης τῆς νίκης τοιοῦτη ἀποκατέστη σοφάλεια καὶ τάξεις, ὡστε ἐκ τῶν πρῶτων πράξεων ὑπάρχειν ἡ προγείρις εἰς Πατριάρχην τοῦ Γεννάδιου, ὡς δειγματίζει ὁ Φραντζής. Ὁ κατ᾽ αὐτόν τὸν Γεννάδιον ἐν τῇ ἐρυγκαλίῳ περὶ τῆς ἀποκατάθεσις «Τοῖς ἀπανταχοῖς πιστοῖς», συνήλθον πολλοὶ Ἐπίσκοποι ἐξ Ἐυρώπης καὶ Ἀσίας καὶ ὑπ’ αὐτῶν αὐθημερῶν ἑξεροτονιθή διάκονος, πρεσβύτερος καὶ Ἐπίσκοπος, ὅπως καθεξή κανονικῶς τοῦ Πατριαρχικοῦ Ὁρόνον, ἀλλὰ πρὸς τοιοῦτην σύγκλησιν παρῆλθε καιρός.

Μεταξὺ τῶν πολλῶν συγγραφέων τοῦ Γεννάδιου σώζεται ἡ πρὸς τὸν Σουλτάνον κατ᾽ ἀπαίτησιν αὐτοῦ δοθείαν ἐκθέσεις περὶ τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος, ἐπιγραφομένη: «Περὶ τῆς μόνης ἱδίου πρὸς σωτηρίαν τῶν καθώρων», ἢτις κατὰ τὴν κρατούσαν φήμην συνετέλεσεν εἰς τὴν προστάσιν αὐτοῦ ύπέρ πάντα ἕλλον.

Πρὸς μείζονα ἀπόδειξιν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ τὰς ἐκατον προνοίας καὶ τιμάς, ὁ κατακτητὴς Πατισᾶς κατὰ τὴν πάλαι συνήθειαν ἐνεχείρησεν αὐτὸς ύπότις εἰς τὸν νέον Πατριάρχην, τὸ δεκανικόν ἐν τῷ ἀνακτόρῳ, ὡς ἐπραττόν ἠλλοτε οἱ θεοτύπτοι Αὐτοκράτορες, καταβὰς μέχρι τῆς αὐλῆς καὶ ἀναβαθάσας τὸν Πατριάρχην ἐπὶ τὸν πρὸς τοῦτο ἑντεταγμένον ἱππόν, προστάξεις δὲ πάντας τοὺς ἄχροντας, νὰ συνο-

1) Fabricius, Bibli. gr. X, s. 369. Ἐχομεν μόνην τὴν Δατινικήν ἐργαζόμενον τοῦ Ἀλλατίου. Synodus multorum Episcoporum ex Europa et Asia confluencium.
2) Αὐτόθι. X, s. 376.—Crusius, Turco gr. s. 46.
Δέσωσιν αὐτὸν ἔχρι τοῦ νέου Πατριαρχείου, ἔτοι τοῦ νεοῦ τῶν Ἐναρχῶν Ἁποστόλων, ἀντὶ τῆς Ἀγίας Σοφίας. Μετόλιγον κατ' ακέησιν τοῦ Πατριαρχοῦ, μη ἄνεχομενον τὴν ἐρημίαν, εἰς ἄνεον ἐπακούετον ἡ Ἀγιοι Ἁπόστολοι, ἐδοθή εἰς αὐτὸν ἡ Μονὴ τῆς Παναγίας καὶ ἡ Ἑραλδεία μεταβαλλόμενη εἰς τὸν Τρόολλον ἀνεστηκέναι, διασωθήσεται, ἡ Ἀγιοί Ἁπόστολοι μην ἄρνησιν εἰς τὸν Τρόολλον κατὰ τὴν Ἐνωσίαν καὶ τὰ τῆς Ἱερασίας κατὰ τὰς παραδόσεις, καὶ έναντι τοῦ Πάσχα κατὰ τὰ εἰσοδήματα, ὦτε ἐπὶ τρεῖς νύκτας αἱ πύλαι τοῦ Φαναρίου θέλουσι μένεις ἰδέαμεν ἡνίμμεναι.

Μετόλιγον κατεκτήθη καὶ η Ἱερά Μονή Πελατής.

"Εκτοτε ἐξέλιπαν ἐν τῇ Ἀναστάσει τὰς πολλὰς λόγους συνηχηρών ὑπὲρ τῆς ἐνώσεως, μόνη δὲ ἡ κατὰ πάσης καινοτομίας ἐν τοῖς Ἱερασίμων ἑορτολογουμένη κατείχε τὰ πνεύματα.

Μόνοι οἱ μέγχρι εἰρονείας μεταπτωτούσης τὴν ἱστορίαν κατὰ τὰ ἀρέσχοντα ἠδοναντο να πνευματισμόν, ὅτε ὁ Γεννάδιος, εἶναι εἰκὸν ἐν ἡμικήν, ἀλλ' ὅμως πρὸς τοὺς καιροὺς πολιτευόμενος ἐκαλήθην ὑπὸ αὐτοτρίχης σιωπῆς τοῦ τῆς ἐνώσεως πόθον, διὰ κατὰ τὸ ὑποτευθοῦ τὸ καταχτήνης σχέσεις καὶ συνάφειας μετα τῶν Δυτικῶν. Πρὸς αυτῆς ὑπόθεσιν μάρτυρες καὶ τὰ πρὸς τῆς Πατριαρχείως πραγματεία καὶ τὰ μετα ταύτα, ἐς δὲν ἠλιθίαι τὸ φρόνημα τοῦ Γεννάδιου τῶν δικαιοχῶν.

1) Φραντζής σ. 306 καὶ ἐπ. Οἱ Ἐναρχοι Ἁπόστολοι καταδικάζονται ἐπειτὰ καὶ ἐπὶ αὐτῶν ἀνθέχουσιν καὶ κατακτήτης τὸ ἔνα τέμνεις.
2) Φεναδερ. Πρ. Κουζόν, Visits to Monasteries in the Levant, London 1849, σ. 303.
3) Αὐτοθι σ. 308.—Crusii, Turcogrec. σ. 408. D' O h s s o n, Tableau de l’Empire Ottoman, Π.
4) K a n t e m i r 449.
5) B a n d i n i i, De vita Bessar. σ. 54.—T s o t i, Storia dello Schisma (1856) II, σ. 142.
τοῦ Πάπα Νικολάου Ε’, Καλλιεργοῦ Ι' Ι. Μετά πάντες ἔτη καὶ τῶν μὲνας δὴ λ. ἐν ἔτει 1459 ο Πανάκειος παραπτήθη τοῦ ἀξιώματος καὶ ἀποθέθη εἰς τὴν ἐν Σέρραις Μονὴν τοῦ Προθρόνου, ὅπου κατηγάλωσε τὰς ἡμέρας συνηγγέφοιν μέχρι τοῦ 1464 1).

Τὰ πλῆθον, ἐν ἔκεινοι τοῖς χρόνοις μάλιστα, καὶ ύπὸ τὸ βάρος τοῦ ζωγρ., ὁ ἀποκλείστηκαν πάτασαν περὶ τῶν τοιούτων ἔρευναν, εἰς οὐδὲν ἄλλο ἀπέδειξαν, ἢ εἰς τὴν στάσιν τοῦ κλήρου πρὸς τὰ τῆς Ἐκκλησίας.

Ποὺς ὑπὸ δυνατόν νὰ ἐκλείψῃ τὸ μίσος κατὰ τοῦ παπικοῦ κλήρου, ὅν ἐπὶ αἰῶνας ἐθέρεται ἡ διάκονος καὶ ἡ ἀναγκή, ὅπου ὁ παπικὸς κλῆρος ἔλαβε κατοχὴν ἐν τῇ Ἀνατολῇ 2).

Ἀφόο τοῦ Πατριάρχου δὲν ἦσαν νὰ διακηρυξῇ κἂν τὴν τελευθείαν ἔνοσιν, οὐδὲ ὁ Πατριάρχης εὗρεν ὑποστήριξιν, ὅπως ἀναγινώσκε τὸν τόμον ἐνώσεως ἐπὶ Ἐκκλησίας, ἀπεδείχθη, ὅτι εἰς μάτην ὑπεγράφη ἐν τῇ ἐν Φλωρεντία Συνόδῳ, οἱ δὲ ὑπογράφασιν ἐκ τούτου καὶ μόνου ἀπολείπαν πάν χύροις. Ο, τοῦ ὁγ. ἄλλων εἰκό, ὡς ἐνικήθη πραξικῆ ἡ ὕδνατο ν' ἁγθή εἰς πέρας διά τῆς ἰδιωσίας συζητήσεως μετὰ παθεῖν καὶ βαθμοῦ διαθομής τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας, εἰς μάτην ἐξητείτο ἐκ τῆς συγκαταθέσεως, ὅτι καὶ αὐτὸ τοῦ Πατριάρχους καὶ ἀρχιμοῦ τινος Ἀρχιερέως, μὴ ἐγόντων τὴν δύναμιν νὰ σύρισθεν ὁποῖον αὐτῶν τὸ ἔνοσον. Πολλοὶ μάλλον ὅτε ἐδήλωσαν, ὅτι καὶ ἐν τοῖς ὑπογράφασιν ἐν τις ἐπανεκδόθηντες, ἐκηρύξαν μεταμόειν.

Καὶ αὐτὴ ἡ ἐνώσις, καθ’ ός ὅρος ἐπελέσθη, ἦτο τὸν ἐνώσεις διεπότο- των, διότι πολλὰ εἰχαν τὰ διερροήμενα, οὐδὲν δὲ ζήτημα ἔλευσεν ἀπολύσως καὶ σφοῖν, ἀλλ' ἐκείρωθεν ἡ ὕδνατο νὰ ἐμφανείνη, κατὰ τὴν δύο, ἡν καὶ πρὸ τῆς ἐνώσεως ἐκαστον μέρος ἂσπαζετον. Ἀν ἦτο δυνατὸν δὲ ἀνθρωπινῆς ἐνεργείας νὰ τελεσθῇ ἡ ἐνώσις, ὅλος

1) Bulla 5 Sept. 1457 ἐν Bullarium.
2) Ὅμως ὅτα ὁ Πρεσβύτερος Πατριάρχης ἀποκατάθεθεν Χροσ. «Περὶ τῆς πρώτης τοῦ Ἡσυχοῦ λατρείας», τελευταία ἐν ὁμαλία μνημονεύεται «Ἐπὶ τῇ μεταθέσει τῆς Υπεραγίας Δεσποτῆς Θεοτόκου» ἐν ἔτει 6972 (1464).
3) Τοῦς δὲν ἐνθύμησεν τοὺς πικροὺς τιμωρηθέντας ἐκλέων λόγους τοῦ Δομήνου Νοταρίου: «Κριστότερον ἦστον εἶδεν ἐν μέση τῇ πολεί φακίδιον βασιλείου Τοῦρκον, ἡ καλύπτειν Δατινικῆν»;
διάφορα βιος τοῦ Βυσσαρίωνος καρτυρεῖ, ὅτι ξένωτον κατέβαλε δραστηριότητα καὶ οὐδενὸς ἐστηρίδη μέσον, εἰς ὃν ἡ παπικὴ εξουσία ἦδυνατο νὰ διαήρεση.

"Αμα ἐπανελθὼν εἰς Ἰταλίαν ἐπεδόθη εἰς ἐκμάθησιν τῆς Λατινικῆς, καὶ τοσοῦτον ἥδικομισθή, ὅταν ἐλέγετο μεταξὺ τῶν Λατίνων ὁ κράτιστος ἐλληνιστής καὶ μεταξὺ τῶν 'Ελλήνων ὁ κράτιστος λατινιστής. Latinorum graecissimus et Graecorum latinissimus. Ἐν 'Ρώμῃ, ἐνῷ συνέγραφεν ὑπὲρ τῆς ἐνώσεως, συνάμα μεταγλώττισε τῶν ἀπομνημονεύματα τοῦ Ξενοφόντος, καὶ τὴν μεταφρασίαν τοῦ 'Αριστοτέλους. Μετὰ πάθους συλλέγων χειρόγραφα, διὸ ἐισέδω τὸν ἐν σταργάνως, ἵνα δὲν ἦδυνατο νὰ προσκτόστηται, ἀντέγραφεν, ὡς τὸν Τάκτον, ὅπως ἐπορίσθη παρὰ τοῦ εὐπατρίδου Ἐνετοῦ Φραγκίσκου Βαρδάρου. Ὅ πορος αὐτοῦ κατέστη τὸ συνεντευκτήριον ὅλων τῶν δυσμένων τὴν Ἑλληνικὴν παιδείαν, ὡς τῶν Λαυρεντίου Βάλλα, Πογγίου, Δομινίου Καλδαρίου καὶ λοιπῶν καὶ τῶν ἐν Ἰταλίᾳ ἐπίφανοι Ἐλλήνων, Θεοδώρου Γαζῆ, Ἀνδρονίκου Καλλιστου, Ἰωάννου Ἀργυροπούλου, Κωνσταντίνου Λασκάρεως καὶ ἕλλον. Πολλὰ δυνάμενος παρὰ τῷ Πάπῃ, ὡς εἰλικρινῶς λατινίζων, δὲν ἔπαιξε παρατρίνων πρὸς νέοις ἐπικουρίας ὑπὲρ τοῦ Βυζαντίου, ἐνιαὐξώνα πάντοτε τὴν πεποίθησιν, ὅτι ἡ ἐνώσεις μέλλει τέλος τῆς ἀνακηρυξῆς καὶ νὰ τελεσθῇ ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Ἐκκλησίᾳ. "Ὅτε δὲ ὁ Νικόλαος Ἐπίσκοπος τῆς γράμματα καὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας καὶ ἀφοθίσιος ὑπὸ τῶν παπικῶν θρόνων, ἐπὶ μᾶλλον ἠμέραν ἡ ἀυτοκράτεια καὶ ἡ οἰκονομία τοῦ Βυσσαρίωνος, πρὸς ὁ ἐδύο ἡ Ἐπίσκοπος Σαμβίνης ἐν ἔτει 1449, μεγάλην παρέχουσα πρόσοδον, ἵνα κατὰ τὸ πλεῖστον ἀρείου ἐν τῇ αὐξήσει τῆς βιβλιοθήκης καὶ τῆς βοηθήματα. Τοποτηρητής (Legatus) ἐν Βονομίῳ ἐπὶ τοῦ 1450, οὐ μόνον ἐπισάρτησε τὴν τάξιν, ἀλλὰ καὶ τὸ Πανεπιστήμιον ἐν ἑλεύθερα ἄνωκακισε καὶ ἀποκατέστησε. Τὰ βλέμματα ὅμως εἶχε πάντοτε ἐστραμμένα πρὸς τὴν πατρίδα, ὡς φαίνεται καὶ ἐν τῇ συλλογισμοῦ ἐπιστολῆς πρὸς τὰ τέκνα τοῦ Πλήθους, μικρῶν πρὸ τοῦ 1450 ἀποκατάστατος καὶ κατὰ τὴν ὅλως

1) Laurentii Vallæ, Opera.
2) Migne, CLXV. Bessarionis opera omnia. Πολλὰ παρελεύθησαν.
θύραθεν φράσιν τοῦ Καρδιναλίου, τὸν μυστικὸν τοῖς 'Ολυμπίοις συγχορεύοντος ἵκακον. Ἡ ἐκεῖ ἐν Βοιωνία ἔμαθεν αἵρεσιν τὴν καταστροφὴν τοῦ Βυζαντίου καὶ ἐμφάσις τὴν 13ῃ. Ἰουλίου 1453 ἐγραφεί περιταχῶς πρὸς τὸν Δυώκα τῆς 'Εννεας Φρυγίσκου Φώσκερην, ἐντεύθεν ἀρχιμένου τοῦ κινήματος νέας σταυροφορίας. Ο Αινείας Σύλβιος ἀνέφελε τὸν ξηλον τοῦ Αὐτοκράτορος Φρειδερίκου Γ' καὶ συνδίδαλκασεν αὐτὸν μετὰ τοῦ νέου Λαθελαλού, Βασιλέως τῶν Οὐγγρῶν. Ἀλλ' οὗτοι οὐδὲν ἐπράττον, ὡστε ἡ 'Εννεα μεμοιρωμένη ἐκρίνεν προτιμότερον νὰ φροντίσῃ περὶ τῶν ἰδιαίτερων συμφερόντων καὶ νὰ συνάξῃ συνθήκην ἐμπορίας μετὰ τοῦ κατακτητοῦ. Ἐν τῷ μεταξὸ ἀπεδίωσεν ὁ Πάπας Νικόλαος Ε' τὴν 24ῃ Μαρτίου 1455.

"Ὅτε συνάλλοθην πρὸς ἐκλογήν νέου Πάπα, κατὰ τὴν πρώτην ψηφοφορίαν τῶν Καρδιναλίων αἱ πλείονες ψήφοι ἦσαν ὑπὲρ τοῦ Βησσαρίωνος, ὅν ἔθεορον πρὸς πάντων κατάλληλον νὰ κηρύξῃ τὴν σταυροφορίαν. Ἡ μειονοψία, μὴ στέργονται πολεμικὰ ἔργα καὶ ὑπὲρ αὐτῶν δαπάνης καὶ προτιμῶσα τὸν τροφηλάτον ἔοι, προεβάλεν ἀκριβῶς τῶν, κατὰ δὲ τὴν ἐπιστάλησιν τῆς ψηφοφορίας ὑπερίσχυσαν ὁ Ἀλφόνσος Βοργίας, ὁς Καλλιές τοῦ Γ'. Τότε, λέγεται, ὡς Ἡ Ἐπισκοπὸς Αὐγενώνος, πολεμῶν τὴν υποψηφιότητα τοῦ Βησσαρίωνος, μεταξὺ ἄλλων ἐστὶ πρόσωμα, ὡς ἐστὶν ψήφο πάνων."

Δὲν ἔπαιξαν κριτών ὁ Βησσαρίων σταυροφορίαν, μετ' αὐτοῦ δὲ ο Αινείας Σύλβιος, ὁ Ἰωάννης Καπιστάνος καὶ ὁ Ἰωάννης Καρδιεάλλης καὶ αὐτοὶ Καρδινάλιοι. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ἀπεστάλη πρὸς τὸν Ἀλφόνσον Λ' τῆς Νεκτόλεως. Τοῦ αὐτοῦ πνεύματος ἐνεφορεῖ ὁ Πάπας, εἰ καὶ υπέργιρος, οὗτο δὲ κατωρθώθη ὑπὸ τὸν Οὐνάδην ἐκστρατεία, δ' ὡς ἀπεκρύβη τοῦ Βελγραδίου ὁ Μεγαλετῶν, πολλοὺς ἀπολέσας ἐν ἔτε 1456. Ἀλλ' μεταλούν ἀπεδίωσαν ὁ Οὐνάδης, ὁ Καπιστάνος καὶ ὁ Λαδίλεος Βασίλεως τῆς Οὐγγρίας.

Τὸν Καλλιές τοῦ διεδέχθη ὁ ἄλλοτε γραμματεὺς τοῦ Φρειδερίκου Γ' Αινείας Σύλβιος, ὅς Πίτικ Β', ἐν ἔτε 1458, ἀρίστως δὲ συνηγορήθησαν εἰς τὸ ἐργὸν τοῦ κινήματος τῆς σταυροφορίας, αὐτὸς καὶ ὁ Βησσαρίων,

1) Alexander, Pléthon ο. 404.
2) Kat' πρῶτον ἠξετάθη, παρὰ Vast, ο. 431.
3) Bândini, De Vita Bessar. ο. 21.
ήσυχα διέθακε μέν ψήφον ύπέρ τοῦ Πώσι καὶ ἄλλη ἡξιώθη συγγνώμης ἐξωνήσας τὴν αἰτίαν 1. Εν τῷ εἰς Μακεδονία συνεδρία οἱ λόγοι αὐτοῦ συνετέλεσαν εἰς τὴν ἀπόφασιν περὶ ἀποστολῆς 300 ὁπλιτῶν, οὕτως κατέλαβαν τὰς Πάτρας 2.

"Οτα ές τῷ Συνέδριῳ ἐρέθασαν τέλος πάντων οἱ Ἑνετοὶ καὶ οἱ Εὐβοῖοι καὶ οἱ Κυκλάδες καὶ οἱ Κεφαλληνίοι, οἱ Πάτας ἀξιόπιστοι λόγον, διαρκεύσαντα ύπέρ τῆς τρεῖς ὥρας, μεστῶν πολυμορφίων καὶ παραεκδησών, ἐν ἑπιλόγῳ δὲ ὑπερηφάνειας εἰς πάντα, διότι ἀποδέχθη ἑκατέρων ἀμφοτέρων, οὐκ οὖν τὴν ἀνάκτησιν πάσης γνώσεως, κατὰ Πλάτωνα, ἀλλὰ τὴν ἐπίτευσιν, κατὰ Ἀριστοτέλην 3. "Οσον τούτῳ αἴρεσιν φαίνεται σχολαστικόν, ἐμφάνισε ἐντούτως τὴν τάσιν τῶν νευμάτων κατὰ τοὺς χρόνους, ἐκείνους πρὸς αὐξήσεις τῶν γνώσεως. 'Αλλὰ τοιούτου λόγου δὲν ἢδυναμον νὰ ἀνάψωσι τιρακιάν. Μετὰ τὸν Πάταν ὁμιλήσας διὰ μακρὰν ὁ Βισσαρίων, καὶ καθώσπερ ἐκεῖνος κατὰ τὴν πολυμορφίαν, ὡς τούτο ἦν τὸν ἔθος, ἀλλὰ φαίνεται τῇ θεωτικῇ τῆς ὥρας ἦπτηστατα, καὶ παρατύχοντας διὰ ἀριστικῶν τὸ ἐρμακτὸν τοῦ ἐπιχειρήματος.

'Εξ ὅλων τῶν ἐθνῶν ἔφεσαν τῶν λόγων ύπέρ τῆς σταυροφορίας, ἀλλ' ἔργον οὐδὲν προέβαινεν. Πρὸς πληρεστέραν ἐπιτυχίαν ἀπερχάστη ἡ ἀποστολή του Βισσαρίωνος εἰς Γερμανίαν.

Πλέον τοῦ έτους διέμεινεν ἐκεί, ἀπανταχοῦ τυγχάνον μεγαλῶν τιμῶν, ὡς τοποτροχής τοῦ Πάπα Ἀναμιγθεὶς εἰς ὅλας τὰς ἐκκρεμεῖς διενέξεις καὶ ἔργασις εἰς κατάπαξιν αὐτῶν, ἐν πάσῃ δὲ εὔκρινες ὁμιλήσεις ύπέρ τῆς σταυροφορίας, ἐνὶ ἀκαταπαύστως ἐφανεν εἰδήσεις λυπηραὶ περὶ τῶν ἀπειλητικῶν πρόδων τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ. Κατὰ παράκλησιν τοῦ Αὐτοκράτορος ἐγένετο ἀνάδοχος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Μακεδονικοῦ. 'Αλλ' ἐντούτοις οὐδὲν ἀπεκόμισεν, ἐπανελθὼν κατὰ τὰ τέλη του 1461 εἰς Ιταλίαν.

Κατὰ τὰ 1462 ἐκμεταλλεύσετο η Τραπεζοῦς, αἰχμαλωτισθέντων τῶν τελευταίων Κομνηνῶν 4, καὶ κατέργασεν εἰς Πελοποννήσου εἰς Ιτα-

1) Αὐτοῦ τοῦ Πάπα εἶναι τὸ γνωστὸν Quando mi chiamava Enea, Nessuno mi conosceva, Or che sono Pio, Tutti mi chiamano zio.
2) W a d d i n g g i u s, Annales minor. s. 419.—B a n d i n i i, s. 32.
3) P i i II, Cosmogr. s. 905.
4) *Ora ἐπιστολῆν Ἀμπρόπιον ἐν M i g n e, CLXI, col. 723.
lientον ὁ Διστότης Θωμᾶς, φέρων τὴν κάραν τοῦ Ἀγ. Ἀνδρέου ἐν Πατρίδων. Πεσθεὶς παρὰ τοῦ Πάπα, παρὰ οὗ ἔτυχε μιᾶν συμπαθητικής διεξώσεως καὶ ἀφθάνουν βοηθημάτων, ἐδώρησεν εἰς αὐτοῦ τὴν κάραν, μετενεχθεῖσαν ἐν μεγάλη πομπῇ εἰς τὸν ναόν τοῦ Ἁγίου Πέτρου, καθὼς ἦν περιπτώσαν ὁ Βησσαρίων ἐκκύρως πάλιν ύπὲρ τῆς σταυροφορίας. Ὅ Θωμᾶς ἀπεβίωσεν ἐν Ρώμῃ ἐν ἔτει 1463, ὁ δὲ Βησσαρίων εφρόντισεν ὡς ἄλλος πατὴρ ύπὲρ τῶν τριῶν τέκνων αὐτοῦ, Ἀνδρέου, Μανουήλ καὶ Σοφίας. Μὴ ἀρκεῖσθε εἰς τὴν σύνταξιν τοῦ Πάπα, ἑρωηγήσει καὶ εἰς ἱδίων 300 δολὰτα κατὰ μήνα, καὶ ἐπεδαφίσεις ὁθονίας περὶ τῆς προ- ποσίτης ἀνατροφῆς, ἀπατῶν ὅμως ν’ ἀκούσῃ τὴν λειτουργίαν παρὰ ἱερέως λατίνου, ὡς παραγγελεῖν ὁ πατὴρ, ὥστε ἄλλος διέταξε νὰ ἐγκαταλιπθῶν τὴν Φραγκίαν. Ὁ Θυγατέρα ἐνυφαίης τὸν πολυτάλαν- τον εἰσπράτθην Παρακλήτην.¹

Ἀπολακόντας ἐν ἔτει 1463 τοῦ Ἰσιωύρου, ἐδώρησε εἰς τὸν Βησσαρίωνα ὁ τίτλος τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, ἐφ’ ὃ εἶδοσσι χάλινον, ἐν Ἡ ἀνακεφαλαίοι τὰς ἐνώσεως, καὶ προτρέπει ύπέρ αὐτοῦ.²

Ἀλλ’ ἐνωσις ὁ κωνιός κίνδυνος ἀξίζησε διὰ τῆς προεδρία τοῦ κα- τακτητοῦ μέχρι Βιαχίας, Βοσσίας, Πλουρίας, ὡστε καὶ ἡ Ἐνετία δὲν ἐπιτρέπει πλέον διὰ τῶν συνθηκῶν καὶ τῶν περιποίησεν ν’ ἄναχτον οὕτως τὸν χειρακρίνον. Πρὸς ἐξέγοραν αὐτοῦ ἀπεστάλη ὡς τοποτηρητὴς ὁ Βησσαρίων. Ὡς Δοῦχε Χριστόφορος Μαύρος, ἔθυμοι εἰς προοπτάτησιν, ὁδήγησαν αὐτοῦ εἰς τὴν Σύριχλην, ὅπου ὁ Βησσαρίων ἐξῆλθεν εὐ- γλώττως τὸν ἐπὶ θόραξ κίνδυνον.

Ἐπὶ τῇ προτετῆς αὐτοῦ ἡ Ἐνετία κηρύττει τὸν πόλεμον καὶ προ- δείκνυται εἰς συνομολόγησαν συμμαχίαν μετὰ τῆς Οὐγγρίας, τῆς Βουρ- γουνδίας καὶ τῶν δυναμικῶν νὰ συμπράξωσι, πάντα τούτα τῇ ἁρα- στρίῳ καὶ ἀκακαιρῷ ἐνεργεῖα τοῦ Βησσαρίωνος. Ἀλλὰ πάντες οὕτως, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Πάπας καὶ ἡ Ἐνετία εἰχον περιπλοκᾶς πρὸς ἀστυγει-

¹) Ἡ περὶ τούτοις ἐπιστολῆ τοῦ Βησσαρίωνος εἶναι ἡ μόνη ἐκ τῶν σοιμό- 

2) M i g n e, CLXI, col. 447.
τονας. ἔποι τέλος καὶ αὐτὸς ὁ Πάπας ἐκστρατεύει διὰ τοῦ Πάπου,
µεταβαίνων εἰς Ἀρχονία, ἀλλ' ἡµιθανῆς καὶ ἀποκρύπτων τὴν
διανὴν κατάστασιν τοῦ πάσχοντος σώµατος. Ἐκεῖ ἔφθασε καὶ ὁ Βησσαρίων,
ιδίως ἀναλώσας ὑπλίσας γαλέραν, ὅτε τὴν 14ην Ἀὐγούστου 1464
ἐξέπνευσεν ὁ Πῖος Β'. Ὁ θάνατος αὐτοῦ ἄπεδειξεν, ὅτι ἦτον ἡ ψυγῇ
τῆς σταυροφορίας, ὅτις συναπέτευ ἐμὲ τὴν ψυγῆ τοῦ Πᾶπα.

Ὁ Βησσαρίων, προχειρισθεὶς Πατρίκιος ἐν Ενετίς, ἦλθεν εἰς Ῥώµην
dιὰ τὴν ἐκλογὴν νέου Πᾶπα. Ὑπὸ τὴν προεδρίαν αὐτοῦ συνετέχθη
νέος κανονισμός, ὁ ὅρµων τὰς µεταξὺ Πάπα καὶ Καρδιναλίων σχέσεις
καὶ τὰς ὑποχρεώσεις καὶ τούτων καὶ ἐκείνου, προτὸν δὲ καθόκην ἀν-
εγράφη ἢ πρὸς ἀπελευθέρωσιν τῶν δεδουλωµένων Χριστιανῶν ἐνέργεια
dιὰ σταυροφορίας, διὰ χρηµατικῶν ἐρών καὶ διὰ συγκροτήσεως Συµ-
όδου. Ὑφίσταντο τὰ προσόντα τῶν Καρδιναλίων καὶ ὁ ἀρχηγὸς εἰκο-
σισπαράξων. Πάπας ἔξελεν ὁ Ενετής Πατρίκιος, ὁ Καρδινάλος τοῦ
Ἀγ. Μάρκου, Πέτρος Βάρθος, ἀνεψάς τοῦ γνωστοῦ Ὑµῶν Εὐγενίου Δ',
καὶ ἀµέσως ὧρµοθη τὰς ψυγηθεῖσας µεταφράσµες, ὑπὸ τόνοµα Παύλου Β'.
Τοὺς πλεῖστοντας Καρδιναλίους εὑρίσκοµονς οὐδὲν νὰ τυγχάνῃ,
προεικώντας τὸν ἡµυτάθη καὶ ἐν χιλιάδη καὶ σπατάλη
βίον. Αὐτὸς κατασκέυασε τὴν τριπλὴν λιθοκόλλητον τιάραν (regnum).
"Ὡς ἀποστείξῃ τὸν χαλινῶν, συνέταξε νέον κανονισµῶν, ἀλλ' ἀντίθετον,
ὅν ἀπεικονιζόθη ἀπήτησε νὰ υπογράψωσιν οἱ Καρδινάλιοι. Μόνος ὁ Ἰωάν-
νος Καρθαγήλης, τοσάττα πράξει, ὅπερ τῆς σταυροφορίας, καρπερικῶν
ἀνετέστη μέρι τέλους. Τὸν Βησσαρίωνα, ἀφούθησαν νὰ συνυπογράψῃ,
ἐκάλεσεν ἰδιαιτέρως ὁ βέσιος τοὺς τρόπους καὶ ἐτὶ ἐν ἀκµῇ τῆς ἡλικίας,
τεσσαρακοντότατὸς τάτης, Πάπας Παύλου Β', καὶ δὲ ἀπειλῶν καὶ χει-
ροµοιοῦν ἤναγκασεν αὐτὸν νὰ υπογράψῃ."

Οὐθὲναν σοῦζων ἐπίδικα περὶ τῶν πόθων αὐτοῦ ὁ Βησσαρίων, ἀπῆλθεν
εἰς τὸ κυκερωνικὸν Τούσκουλον, οὐ ἦτον ᾿Επίσκοπος, καὶ ιδίως εἰς τὴν
πλουσιὰν ἡγουµενίαν τῆς Grotta Ferrata, ἤς ἀπελάµβανε τὴν πρόσοδον,
ἐνώ δὲν εἶχεν υποχρέωσιν ἐγκαταβιώσεσιν. Ἡ μονὴ αὐτὴ διείπτετο ὑπὸ
tὴν διάταξιν τοῦ Μ. Βασιλείου, διὸ ο λατῖνος αὐτῆς ἡγουµενὸς ἐλλη-
νιστὶ υπέγραψε τὸν θρόν ἐνώσεσιν ἐν Φλωρεντία. Μέγα εὐχµῆνα ὑπὸ

1) Papiensis Commentarii, II, σ. 372.
διά τόν Βησσαρίωνα ὑ ἐν αὐτῷ βιβλιοθήκη, περιέχουσα πλείστα ἄρχαία χειρόγραφα, εἰς δ ἀμέσως ἐπεδόθην, ὥσπερ δικαιώση αὐτῷ, ἢδε εὐρυτικῶντα. Ἡ ρήματο ἔνοικο εἰς τὴν πρωτεύουσαν, κατασκεύαν ἐν τῷ ἐπί τοῦ Κουύριουλοι μεγαρία παρά τὸν ναὸν τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων, ἐν ὦ ἐκείνη τοῦ θυσιασκοῦντον ἐπὶ ὄνοματι τῆς Ἀγίας Εὐγενίας.

Πάλιν ὁ οἶκος αὐτοῦ κατέστη τὸ ἐντευκτήριον τῶν λογίων καὶ τὸ καταφύγιον τῶν ἐν Βυζαντίῳ προσφύγων. Ἡ περὶ Μικρόν ἦλθε καὶ ὁ Φραντζές ὡς παρευρεθή εἰς τοὺς γάμους τῆς θυγατρὸς τοῦ Θωμᾶ. Πρὸς αὐτὸν κατέφυγον καὶ οἱ ὑπὸ τοῦ Παύλου Β' καταδιωκόμενοι ὡς σφόδρα Πλατωνικόντες, ἐν οἷς καὶ ὁ συντάξομεν ἀκαδημείαι Πέτρος ὁ Καλαβριάς, μετονομάσθεις Παμπάνιος Λαῖτος. Ἡ περὶ Πλάτωνος καὶ Ἀριστότέλους ἐρήμη ἐκεῖ ἑπτά καὶ ἡμίτοιο τοῦ Γεωργίου Τραπεζουντίου, οὗ ὁ πρῶτος δὲν ὑπήρξαν ἐντευχεῖτο, ἄνεμικχθε δὲ ὁ Θεόδωρος Γαζῆς, γράμματως διακέλευν τὸν Βησσαρίωνα. Κατὰ τὴν ἐσόρθη ἐκ νέου μεταξὺ αὐτῶν, τοῦ Νικηφόρου Ἀποστόλου, τοῦ Θεοδώρου Γαζῆς καὶ τοῦ Ἀνδρέα Καλλιστοῦ. Μόνος ὁ Βησσαρίων ἐνάχτησεν, ὅτι ἐν τῆς τιμῇ ὁριζόταρ καὶ τοὺς χαρισματικούς τούτους τῆς φιλοσοφίας, καὶ ὅτι οὐδὲν τὸ μεγαλείων εἶναι ἐπιθέσεως, ἐπιλέγον, ὅτι μελετά καὶ λατρεύει τὸν Ἀριστοτέλη, ϕίλει δὲ τὸν Πλάτωνα (colo et veneror Aristotelem, amo Platonem). Ἡτο λίγον τολμηρόν ἐν ἐκείνοις τοῖς κρόνοις, ἱεράρχῃς να' συγγράψῃ ὑπὲρ τῶν ἑθικῶν φιλοσοφῶν, ἐξημανῶν αὐτούς ἐπὶ Παύλου Β', ὑσυμνοῦσι πρὸς τοὺς λογίους καὶ μάλιστα τοὺς Πλατωνικόντας, ἀλλ' ἐν θαυμασιώτερον ὑπήρξε, νὰ στρέψῃ τῆς προσοχῆς τῶν νομονοστέρων πρὸς τοὺς ὑπερλάμποντας τούτους ἀστερώς τοῦ φιλοσοφικοῦ στερεώματος, διαστήματι τῆς ἐπὶ τοσοῦτος ἀλώνιας συμπωμοθείσαι ὁμίλησιν.

1) Φραντζές ης. σ. 424.
2) Ἀριστοτέλους ἐν Ἀρμονίῃ Ἀκαδημείας. Τοιαῦτα ἔγραψεν ἐπὶ Σεπτεμβρίου Σεβήρου Ἱουλία Δόμινα, ὡς καλέσας ὑπήρξεν ὁ Φιλόσοφος.
3) Οὔτως ἔγραψε De Natura et arte. Ἡ ὄροι ἀνωτέρω σ. 435.
4) Βοιβίν, Querelle des phil. du quinz. siècle. Méms. des ince. 1747 II, σ. 775· ὡς πρὸς πρῶτος ἐγγυότατοι τὰς δώδεκά ἐπιστολὰς περὶ τούτου τοῦ Βησσαρίωνος.
5) Ἡ σύγκρισις Πλάτωνος καὶ Ἀριστοτέλους τοῦ Ἐρατοστείου ἔγραψη ἐν ἐτεί 4464, τὸ δὲ In calumniatorem τοῦ Βησσαρίωνος ἐν ἐτεί 4465.
Διά πολλής διαπάνης καὶ ἀκαταπαύστου φροντίδος αὐξήσει τὴν βιβλιοθήκην, ἐσκεπτείτο νὰ ἐξασφαλίσῃ αὐτὴν, συνάμα ἐδὲ νὰ καταστήσῃ χρήσιμον εἰς τοὺς μεταγενεστέρους. Κατὰ παραγγελίαν αὐτοῦ πολλοὶ ἐνηγολοῦντο εἰς ἀντιγραφὲς χειρογράφων, ἐν Κρήτῃ ὁ Ἰωάννης Ῥόζος, ὁ Γεώργιος Τσαγκάροπουλος, ὁ Μιχαήλ Ἀποστόλος, διότι αὐτοὶ κατὰ καὶ ρωπός διεσώθησαν πολλὰ ἐξ Ἀλεξάνδρειας, ἐξ Ἀντιοχείας, ἐξ Περγάμου καὶ ἔξ Ἀσκανίας. Ἀλλὰ καὶ ἄλλοι εἰργάζοντο ἄλλα καὶ τῇ ἑντολῇ τοῦ Βησσαρίωνος, σὺν ὁ Ἰωάννης Πλουσιαδῆνος, ὁ Κόσμος, ὁ Δημήτριος Συρόπουλος. Καὶ αὐτὸς ὁ Ἰωάννης Ἀρχιγράφας, κατέχον τὸτε θέσιν καθηγητῆς τὸν ἀνεξάρτητον, ἐφόρωνε περί ἀποστολῆς. Ἐπιστής συνέλεξε λατινικὰ χειρόγραφα, ὅπου ἦνικατο. Ἑτέραις τὰς 30000 δοκιμάστων εἴχε διαπιστεύσει εἰς ὅλα τὰ τάγματα, περὶ ποὺ δεὲ καὶ ὁ Κόσμος Μάχας, ἡ μικρὸν ἤτοικα, ἡ δὲ ὁ Πάπας Νικόλαος Ε'.

Τὴν Ἐνετίαν προσέτικαν ὡς καταληκτέραν πρὸς φύλαξεν τοῦτον θησαυρόν. Πρὸς αὐτὸν ὁ Πετράρχης τὸ καῖτο ἔτραχεν ἐν ἐτεὶ 1362, εἰ καὶ οὐμεν ἐξεικεύτο, ἀλλ' ὅτι ἐνεπτύχθη ὁ πόθος τῶν γραμματέων καὶ ὁ θησαυρός δὲν διέστρεγε τοὺς αὐτοὺς κυνικοὺς.

Κατὰ πρῶτον ἐδώρησε τὴν βιβλιοθήκην, διατηρῶν τὴν κάρτωσιν ἀπὸ βίου, πρὸς τὴν μονὴν τοῦ Ἀγίου Γεωργίου (Maggiore). Αὖλ' ἀναλογισθεὶς ὅτι δὲν ἔμειλε νὰ εἶναι προσετῇ ἐν τῇ μονῇ, ἀνεκάλεσε τὴν δωρεάν, συγκαταθέσας τὸν Πάπα Παύλου Β' καταστήσας κύριον τῆς βιβλιοθήκης ἐξ 900 τόμων τὸν Ναὸν τοῦ Ἀγίου Μάρκου, πρὸς χρήσιν πολὺς βούλομένου να ἐπίσηθη εἰς μελέτες, ἐν ἐτεὶ 1468', ἀπεστείλε δὲ αὐτὴν, ἀμα ἐγένετο ἡ δέουσα παρασκευὴ πρὸς ὑποδοχήν. Ἐκεῖ ἐστάλησαν καὶ διὰ καὶ τὰ μετατιθέμενα ὁ Βησσαρίων.

Οὔτω ἐσχηματισθεὶς ἡ Μαρκιάνη βιβλιοθήκη, ἐξ ἡς μετολίγων ὁ Ἀλλός Μανουήλος ἠνέλθη τὰ χειρόγραφα διὰ τὰ πρώτα ἔκδοσες (princeps), προτυπώσας τὴν Ἐνετίαν καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦτον, καὶ ἰξάμορος ἐπὶ τῦ 1490.

Ἐν ἐτεὶ 1536 ὑπὸ τοῦ περιφονοῦ Σανσοβίνου προσετήθη εἰς τὸ Δουκικὸν ἀνάκτορον ἡ ὁραία ἐκείνη βιβλιοθήκη, ἦταν ἀποτελεῖ μνημείου ἀπαράμειλλον ἀρχιεπισκοπικῆς, ἐν ὁ ἐναπετέθη ἡ συλλογὴ τοῦ

---

Βησσαρίωνος. Αἱ διακοσμούσαι τὴν βιβλιοθήκην θαυμάσια τοιχογραφία εἶναι ἐργα τῶν ἀριστῶν καλλιτεχνῶν, τοῦ Πάλμα, τοῦ Πιντορέτου, τοῦ Παύλου ἐκ Βερολίνης.

Οὕτως ἡ πρωταγωνιστὴς τῆς ἑνώσεως, ἀντὶ νὰ συντελέσῃ τι υπὲρ αὐτῆς, καίτοι ἀκαταπαύστως τοῦτο ἐπιθυμοῖ, ὑπῆρξεν ἐκ τῶν πρωτογενῶν τῶν χρημάτων (renaissance).

Ἀπὸ τῆς ἱεραρχίας τοῦ Παύλου Β' ἡλλαζόν οἱ καρποί, διότι ὁ διάδοχος οὗτος τοῦ ἀγ. Πέτρου μόνη τὴν ἑπίδειξιν ἑπεδώκε οἱ τον τρυφελὸν βίον, ἐν δὲ ἕτο λόγος ἐγίνετο περί σταυροφορίας κατὰ τοῦ καταπολεμοῦσα τὸς χριστιανοῦ, ὡς μόνον πρόοψις πρὸς συλλογὴν χρημάτων. 'Η ἑπίσκεψις τοῦ Ἀυτοκράτορος Φρειδέρικου Γ' εἰς 'Ρώμην ούδεν ἄλλο εἴχεν ἀπότελεσμα, ἡ τὴν ταπεινώσαν αὐτοῦ ἑνώσιμον τοῦ Πάπα, ὅτις ἐνέδωσεν αὐτοῦ ὡς διάκονον συλλευτηρίζοντα ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἀγ. Πέτρου, πρὶν ἐπιβραδύνει τὸ ἔρος καὶ τὸ στέμμα τῶν Κατάρων. Οὐδέποτε πλέον Ἀυτοκράτωρ ἐπανέλαβε τοιαύτην ἑξετελεστικὴν ἑπίσκεψιν.

Οὐδέν ἐπέτυχεν ὁ Ἀυτοκράτωρ, εἰς ὅν ἦπερ ὧν ἐπιδοθήκη διὰ τοπικῆς ταπεινώσεως, φιλήσας κάτω τὸν πόδα τοῦ Πάπα, οὑδὲ τὰ χρηματικὰ βοηθήματα, οὑδὲ τὴν Βοιμίναν, ἤν ὁ Πάπας ἀράγεν εἰς τὸν Ματθίαν Κοράνιν, ἐκπολεμήσας τὸν ἀναθεματισθέντα Πολυδράκα, ὡς μὴ στέργοντα νὰ παραπτάῃ τὰ λεγόμενα compactata.

Ἐν τούτῳ ὁ ἀκράτητος κατακτητὴς, καρποφόρος τὴς ἀπαξίας τῶν δυναμιῶν νὰ ἐναντιωθῆαι, προέβαινεν ἐπεκτεῖνον ὡς ρίζα τῶν κατακτήσεως καὶ τῶν θρήνων, καὶ ἐκπροβῆσεν τὴν Ἑβδομα καὶ τὸ φοράμιον τῆς Ἱωκίδος, ἔπεραζε τὰς ἀγριωτικὰς θηριωδίας, αὐτές ἐνέπλησαν ὁρίζου σῶμα τῶν ἸΧΝΙΛΙΚΙΝΟΙΝ κόσμον.

Οὐδέν ἄλλο ἄλλωστε πλέον νὰ πράξῃ ὁ Βησσαρίων, ἡ διὰ τῆς ἐξιστορήσεως τῶν τραγικῶν περιπετειῶν τῶν φιλορευόντων δράματος νὰ ἐξεγείρῃ τὴν κοινὴν συμπάθειαν, ἐλέγχων τὴν ἄκηδιαν τῶν ἁγιασμῶν ἐν τῇ ἰδιᾷ χώρᾳ τῶν κατακτητῆς, ὅστις δὲν δύναται νὰ διατηρήσῃ, ὅτι ἐκτόσιατο, ἐνεὼ λόθρων καὶ πολέμικῶν πράξεων, δὴ ὅτι ἀπαχρολεῖ τὰ ὑπ' ἁυτὸν αἰμομαχητή στίφη, ἐνθεύςατα νὰ λάφυμα καὶ σφαγάς ¹.

¹ Ἐπιστολὴ πρὸς Βησσαρίωνα, ἡγούμενον τῆς ἐν Νεατόλει μονῆς τοῦ ἀγ.
Μετά πολλὰς προτροπὰς πρὸς τοὺς Ἡγεμόνας, δι' ὧν παρίστασε τοὺς ἐπαπελεύντας αὐτὴν τὴν Ἰταλίαν κυνήγους παρὰ τοῦ καυσομένου, ὥστε ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ Ἄγ. Πέτρου θέλει διάσει φοροῦν εἰς τὸν ὶδιον ἔπον, ὦτοι ἐπὶ τέλους συνήλθον, καὶ πάλιν ἀπεφάσισαν νὰ πέμψουν εἰς Γερμανίαν, ὡποὶ προστῆθῇ καὶ τοῦ Αὐτοκράτορος ἡ ἐπικουρία.

Οἱ ἑκεί ἀποσταλέντες πρὸς τὸν Βυσσαρίωνα ἐμήνυσαν περὶ τῶν ἀπελευθέρων αὐτῶν ἐνεργειῶν, αἰτίας εἰς λόγους μὸνον ἀπέλησαν. Sunt verba et voces.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἀπεδίωσεν ο Παῦλος Β’ ἐν ἑτεὶ 1471, καὶ πάλιν ο Βυσσαρίων ἔλαβε καὶ τῶν κρεπτών τὰς ψήφους, ἀλλ’ ἀντὶ νὰ ἐπι-χείτῃ καὶ τὰς ἀπαιτοῦνταν ἀντάλλαγμα, προσμητέραν ἔκρυν τὴν ἀποτυχίαν, εἰς ὃν συνετέλεσαν πάλιν ο Εἰκάλλης. Ἐν ὡστὲρος ψυχόμειος ἀνεδείχθη ὁ Φραγκίσκος de la Rovere ὑπὸ τὸνμα Σίξτος Δ’, ὥστε ὑπερηχόντες πρὸς πρὸς αὐτὸν ἑπὶ νεωτερισμῷ, κυρίως ἐργαζόμεθα εἰς τὸ νὰ κρατήῃ τὴν Παπικὴν ἐξουσίαν.

Διὰ τ’ ἀπομακρύνη τὸν Βυσσαρίωνα, πρὸς ὃν πολλὰς ἐγχείσετε εὐγνωμοσύνας, ἀχληρῶν καταστὰντα διὰ τῶν πρὸς σταυροφορίαν ἀκατα-παύσων παρανεύσεων, ἐμ ψυχομίας ὑπερεβέσων αὐτῶν νὰ δεχθῇ τὴν ἀποστολὴν πρὸς τὸν Βασιλέα τῆς Γαλλίας, Λουδοβίκου ΙΑ’, ὥστες κατὰ προτροπὴν τοῦ Πάπα ἐγκαταστήσαν πρὸς τὸν Βυσσαρίωνα, συγχάρης αὐτῷ διὰ τὴν ἀποστολὴν καὶ ἀφοράξαν τὴν εὐχαριστίαν νὰ τὸν ἵθι.

Δὴν ἑδείζεν ὅμως πολλὴν σπουδὴν πρὸς τοῦτο, βραδύνας νὰ ὀρίζῃ τὸν χρόνον τῆς εἰς Γαλλίαν μεταβάσεως τοῦ Βυσσαρίωνος, ὥστε εὑρῆν ἐν σταγχῇ ἐκεχειρίας τὸν ἐμφύλιον πόλεμον μεταξὺ τοῦ Βασιλέως τοῦ Δουκοῦ τῆς Βερτσίας καὶ τοῦ Δούκου τῆς Βουργονδίας. Μόλις κατώρθωσεν ἅπαξ νὰ προσέλθῃ εἰς τὸν Βασιλέα, μεθ’ ὦ πρὸ πάν-των ὁμίλησε περὶ εἰρηνεύσεως ἐν Γαλλία καὶ περὶ τῶν ἐκκλησια-
στικών πραγμάτων. Μόνον αποτέλεσμα τῆς συνεντεύξεως υπήρξεν ἡ κατάργησις τῆς πραγματικῆς κυριότητας (pragmatique sanction), δι' ἡς ὁ Βασιλεὺς άντεποιητο τὴν ἀνωτάτην ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἀρχὴν καὶ ἡ συνομολόγησις τῆς πρώτης ἐκκλησιαστικῆς συμβάσεως, ἡ τόμου (concordat), δι’ ἡς ἡ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν διάθεσις ἐμείσθη μεταξὺ Πάπα καὶ Βασιλέως, ὅπως καὶ ἐν Γερμανίᾳ ἡ ἐν Μαγνωτίῳ πραγματική κύριος (1439) ἀντικατέστη διὰ τοῦ τόμου τῆς Ἀσσαρμβούργης (1448).

Κατὰ Σεπτέμβριον δεινῶς πάσχοι οἱ Βυζαντινοὶ ἔφθασεν εἰς τὴν πόλιν τῶν Ταυρινῶν, καὶ μὴ δυνάμενοι ἄλλος, διὰ πλούς κατῆλθε τὸν Πάοδον μέχρι Ὦρκίνης, ἐνθά ἐπελεύσθησαν, ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Διοικητοῦ Ἀντωνίου Δανδούλου τῆς 18ης Νοεμβρίου 1472, μικρῷ δὲν 70 ἔτος. Λιθανάθηκε ἐγγύς τοῦ τέλους, ἐξήτησε νὰ μετενεχῇ κλήρος εἰς τὴν κύλην τῆς οἰκίας, ὅπου ἐνότυπον τῷ πλῆθῳ ἀπήγγειλε τὸ Ἐμφάνισιν τῆς Πιστεύον, φυσικὸ τῷ λόγῳ μετά τῆς προσήκης καὶ ἐκ τοῦ νῦν, καὶ προσευχήθη οἰκίας τὸ πνεῦμα 1.

Συνέχεστη τὴν ἀποτυχίαν τῆς προσβέσεως πρὸς ἐξόπλισιν σταυροφόρων μετά τῆς ἐπαναλογίσματι στελευτής, ἐπιλαμβάνει τὸν μὴν, ὅτι δήθεν ὁ Λουδοβίκος ΙΑ', βαρβαράς τῶν σχολαστικῶν λόγων τοῦ Βυζαντίου, καὶ λαθόμενος τῆς γενεάς αὐτοῦ, εἰπε τὸν γραμματικὸν ἐκεῖνον κανόνα: Barbara Greeca genus retinent quod habere solemunt. Ἀλλὰ λησμονοῦσα τὴν μαρτυρίαν τοῦ συγγράμματος Κατράνικα ἐν τῷ ἑπτάκειτε λόγῳ, καὶ τοὺς αἰμύλους τρόπους τοῦ Λουδοβίκου ΙΑ', ἀλλὰ ἀσυνειδῆσαι πρὸς τυχόν τῷ συμπεριφοράν. Οὐδὲ εἶναι πιστεύειν, ὅτι ἐν λύπηι διὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς προσβέσεως ἀπειδήσεων ὁ Βυζαντινός ὁ ἀρχαίος πληθυντικὸς τῆς τελευτῆς αὐτοῦ ἡ λίκων νοσηρά τοῦ

---

1) Buonav. Malvasia, Compendio — Oratio funebris, s. 249. "Ο Βασιλεὺς ἔκαλε τοὺς Βυζαντινοὺς εἰπών, ἕξελθαν, ὅτι ἔχει τὰ τραμβώπλα."  
2) Tellesheix, in 'Aθανάκο τῶν Βυζαντίων (Bourges), p. 1438, ὑπ' s. 63.  
3) Legrand, XV, s. 142.  
4) Buonav. Malvasia, Compendio — Oratio funebris, s. 254.  
5) Brantome, Vie de Charles VII.  
6) Buonav. Malvasia, s. 249.  
7) Papiensis, Epist. 534.

π. Καλλίτα Μελεταί καὶ Λόγοι
σώματος κατάστασις και οι έκτακτα κόπτει ηθικορίας, κατ’ έκμενος τούς χρόνους καθ’ υπερβολήν έπιπόνου. Ο νεκρός, μετενέγκτης εἰς Ρωμαίων, έκπετέθη ἐν τῷ ἀπὸ τοῦ 1466 ἐτομασθέντι παρά τοῦ Βισσα-ρίωνος τάφο, ἐν τῷ ναῷ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, μετα πανηγυρικῆς κηδείας, καθ’ ἄν παρατρίθη έκτάκτως καὶ αὐτός ὁ Πάπας Σίξτος Δ’, τὸν δὲ ἐπικήδεον λόγον, πολύτιμον διὰ τὴν βιογραφίαν τοῦ ἔξοχον ἀνδρός, ἀπηγγέλετο ὁ Ἐπίσκοπος τοῦ Φέρμου, Κατάρανικας.1)

Τοιαύτα εἰργάσθη ὁ ἀκάρματος ἀνήρ, ἐγκατερήσας μέχρι τέλους εἰς τὴν ὑπέρ τῆς ἐνώσεως πεποίθησαν καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα σωτηρίας διὰ τῆς ἐπικουρίας τῆς δύσεως. Ἐκ τῶν ἀτρύπτων κόπων τοῦ μεγαλοπρέπους παρέμεινε μόνον, ὁ τετεράξα διὰ τὴν ἀναγέννησιν τῶν φῶτων, διεσώσας τὰ χειρόγραφα τῶν λευκάνων Ἑλλήνων καὶ Λατίνων σωγραφεῖων, καὶ συλλέξας αὐτὰ πρὸς ἱδρυσιν βιβλιοθήκης ἐν μέσῳ δημοκρατίας, περιβαλλόντως τὴν παιδείαν καὶ τὴν διάδοσιν αὐτῆς. Ἐκεί μόνον ὑπέρβλησαν προστά πρὸς διάγμων διὰ τοῦ τύπου καὶ γνωμοτοιχία τοῦ νεωτέρου πολιτισμοῦ.

"Ο, τι εἰργάσθη ὑπέρ τῆς ἐνώσεως, παρῆλθεν ἐνευ ἴχνους, διότι ἡ ἐνώσεις ἦτον ἐκ τῶν ἀνεπιθύμητων λύσεως προβλημάτων. Διότι ἦτον ἡμεῖς, ἡ καθαρός δομικτικαὶ διαφοραὶ, ἡ ἐνευ ἴχνους ὑπέτας. Αἱ συζυγίας ἐπέδειξαν ἐπὶ τέλους, ὅτι διὸ ἦτον ἅπαξ ἀναλλότοι καὶ διὰ τῶν παρεννοώσεων νῦξησις ἡ κτίσις ἡ ἐν τῷ πνεύματι ἐγκάτοις ἑρευνα ἤδυναι νὰ μιασο ἐπαίσθησίς καὶ νὰ κατακλῆσαι ἀδικηθή."1)

'Αλλ' δ', τι πρὸ πάντων ἀπηγγέλει τὴν Ἑσαϊκὴν Ἑκκλησίαν, καὶ καθ’ ὁ οὗμερο ὡς δικτυῖα και καθ’ ὁ δομικτικαὶ διαφοραὶ, ὡς ἐνευ ἴχνους τῆς ἑν τῇ Ὑποκυμένῃ Ἑκκλησίας, καὶ τοποτηρητῶν τοῦ Κυπρίων. Ποὺς ἦτον δυνάμει ἀμήασικαὶ ἀκατώπτειος καὶ ἅμα αὐτῆς ἐξουσίας μετὰ τῶν προνομίων ἀπαντῶν τῶν Πατριαρχῶν, καὶ τῶν δικαίων καλῶν, συνομιλοῦν όπως ἐκράτησαν, ὡς ἔτη ἐν τῷ ὄρῳ πρὸς μεταρρυθμίσθης τῆς ἀπαλύφου ἐκείνης ἐξουσίας, τῆς ὑπέρθης ἀδικηθής ἀμήασικαὶ διαφοραὶ δομικτικαὶ διαφοραὶ, ἡ ἐν τῇ ἑρευνα ἠδύναι νὰ μιασο ἐπαίσθησίς καὶ νὰ κατακλῆσαι ἀδικηθή.

1) B u o n a v. M a l v a s i a, Compendio—Oratio funebris. "Ἡ ἐκ Μυτιλήνης ἔτος τῆς παρακείμενης μνήμης τῶν Φραγκισκάνων, ἀντὶ δὲ τῶν ἀλλοτρίων ἐπηγγεγράφων, ἐν τῷ ναῷ ὑπὲρ τῆς νύμφης ἐν τῇ ἐπιγραφῇ: Magni Bessarionis cineres. Per tovón pânov W o l f g a n g G ö t h e, Stud. u. Forschungen (Jena 1871).—V a s t, Le Card. Bessarion (Paris 1878).—V o i g t, Wiederbeleb. d. class. Alterthums (Berlin. 1880)."
ΕΝ ΦΩΡΕΝΤΙΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ

...τραγισμοῦ; Δέν περιέχειν ο ὄρος οὕτως τὸ σπέρμα ἀπελευθέρων εἰς τὸ μέλλον διαπληκτηρίων καὶ ἐρίθων ἀλώτυον; "Αν ἑμελλον νὰ ὑπάρχουσιν εἰς τὸ ἐξῆς δύο αὐτοτελείς Ἐκκλησίαι καὶ αὐτοκέφαλοι, ὥσ ἐνόχες ὁ Ἀὐτοκράτωρ, ἢ ἂν ἑμελλον νὰ συγχωνευθῶσιν εἰς μίαν, κεφαλὴν ἔχουσαν τὸν Ῥώμην, ἢτο τάχα ἐν καὶ τὸ αὐτό; Δέν ἐπανελαμβάνεται ἐκ τοῦτοι καὶ μονοὶ εὖ ὑπαρχῆς τὸ ζήτημα, ἂν πράξαςτη ἐγένετο ἔνωσις, ἢ ἂν ἐν λόγῳ μόνον; Ὡθεῖε τάχα δεχθῇ ἐπὶ πέλλου ἡ Ῥώμη τὴν ἐνωσιν, ὡς ἀμοιβαίαν σχέσιν ἀδελφικής ἀναγνωρίσεως, ὅπως ὑπάρχουσιν καὶ πολλαὶ αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι τῶν Ὀρθοδόξων, καὶ ἀναγνωρίζουσι κεφαλὴν τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ κοινονωσάτε ἀλλήλαις ἐν πνεύματι ἀγάπης καὶ ὁμοφωνίης; Ὡθεῖε τάχα ἐπαρκεῖν ἐις μόνην τὴν τιμητικὴν ὑπορχὴν τῶν πρωτῶν;

Βαδίζουσα πάντοτε ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι τῆς ἀκράτου ἐξουσίας τοῦ διαδόχου τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, δὲν ἀπεσχισθῇ μόνον ἂφ’ ἡμῶν ἡ Ῥώμη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ αἰῶνος διὰ τοῦ γνωστοῦ Συλλαβοῦ, δι’ οὗ κατεδίκασα πᾶν ὦ, τί εἶναι πόριμα τῆς ἀνθρωπίνης διανοίας, καὶ δὲν φέρει τοῦ Οὐατικάνου τὴν σφαγήδα.

Τὴν ἐμμονὴν καὶ ἀπαρέχειτον αὐτῆς τάσιν ἡ Ῥωμαϊκὴ Ἐκκλησία, καὶ καθ’ ἢ ὁ ὁραν ἀπέβαλλε τὴν κοσμικὴν ἐξουσίαν, ἐδείξεν ἐν τῇ τελευταίᾳ ἐν Ῥώμῃ Συνόδῳ ἐν ἐτεῖ 1870, ὅτε ἀνεκρήξε τὸ ἀλλαχαστόν τοῦ Πάπα ως δόμημα. Οὕτως ἐμαρτύρησεν ἐναρκώς, ὅταν περὶ τοῦτον καὶ μονὸν μεριμνᾷ, περὶ τῆς ἀκράτου ἐξουσίας, καὶ ὅτι αὐτὸς εἶναι ο ἄξον, περὶ ὃν στρέφεται πάσα ἡ οἰκονομία, καθ’ ἢ ὁ ἔν τοῦ Πάπας κειται εἰς τὸ εξῆς ὁ λόγος τῆς ἀληθείας.

Δύναται τις ἐν τούτω περιέρχετα νὰ ἐρωτηθῇ, ἢν ἡ ἀποτυχία τῆς ἐνώσεως ἐπέπεμψε τὰ δεικνύ τῶν ἀποστολικῶν αὐτῆς, ἐνω ἐκλογείς ἐσωτερικά, ἢ ἂν ὄρος τοῦ ἐσχάτου κινδύνου, ἡ μετέπειτα.

Ὅτι εἶτε ἡ ἀποτυχία, ἀνενδαιώτατος δυνάμεθα νὰ παραδεχθῶμεν, ὅτι ὅδεν ἡ ἐλάχιστον συνεπελείδοτο διὰ τῆς ἐπιτυχίας τῆς ἐνώσεως πρὸς ἀποστολὴν τοῦ θείου. Δὲν ἐγράφη τοῦτο πλέον ὁ καιρὸς τῶν σταυροφορίων καὶ ἡ Παπαρχία, περὶ ἰδίας ὑπάρξουσι χειλικία ἡ ἔνσεβος ἔτεροι τῶν μεταρρυθμίσεων, καὶ καθήκον ἑγγενῶς. Ὡτα ὅτα διηρημένη ἡ Υέσως, δὲν ὄντες εἰς κατάστασιν νὰ θέσῃ φραγμον εἰς τὸν ἀκράτητον βοῶν τοῦ εἰσβάλλοντος εἰς Ἀσίας, καὶ νέας ἐκάστοτε ἀν- τλούντος ἐκείθεν δυνάμεις Μωσαίωνασμοῦ. Ἐπρέπε νὰ ὀργανισθῶσι 12."
τά νέα Κράτη τῆς Δύσεως καὶ ν’ ἀνακύψῃ ὁ μέγας Πέτρος, ἐμφαρόμενος τοῦ πνεύματος αὐτῆς, πρὸς ὁργάνωσιν τοῦ ἰδίου Ἑθνοῦς, διὰ νὰ τεθῇ φραγμὸς εἰς τὸν χάμαρρον.

Ἡ Ρώμη δὲν ἔπαισεν οὐδὲ θέλει παύσει ἐφραξμένη ὑπὲρ τῆς ἐνώσεως, ἀλλὰ κύριον ἔχουσα πάντοτε σκοτῶν τὴν ὑπερτάτην ἐξουσίαν τοῦ Πάπα, ἡδύναθη μόνον νὰ προσέλκυσῃ κοινότητας περιορισμένας, ὡς τῶν Ἀρμενίων, τῶν Μαρονιτῶν, τῶν Ισκοβιτῶν, τῶν Κοπτῶν καὶ ἐν Πολωνίας, ἐπαρκομένη ἀεὶ τὴν ἀπλὴν ὑποταγήν εἰς τὸ Οὐσικάνων καὶ παραθέτοσα τὰς δογματικὰς, τὰς λειτουργικὰς καὶ τὰς ἄλλας διάφορας τῶν λεγομένων Οὐντῶν, ὡς δειξῇ καὶ ἐν τούτοις περὶ τίνος μόνος μεριμνᾷ. Ὁτε δὲ οἱ ὁργανίσθησαν τὰ μεγάλα Κράτη τῆς Δύσεως καὶ οἱ κράταιοι αὐτῶν στρατοί, οἱ λαοὶ δὲν ἀπέθελασαν εἰς τὴν ἐν τοῖς δογματικοῖς ἐν πάσην ὑμηροσύνην καὶ εἰς τὴν ἔνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν, ἀλλ’ αἱ συμπάθειαι αὐτῶν ὑπὲρ τῶν μαχημάτων εὐτόμως καὶ ἀνθρώπος πρὸς ἀνάκτησιν τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ ἀνάρθησιν τοῦ πολιτισμοῦ ὑπήρξαν γενιαίᾳ καὶ τελεσθοῦσιν.

Μετὰ τὰς σταυροφορίας, καθ’ ἅς ἡ Δύσης ἐξεστάτευσε πρὸς κατάκτησιν τῆς Ἀνατολῆς διὰ τῶν ὁπλῶν καὶ ἀπολύτρωσιν αὐτῆς ἀπὸ τῶν ἐγχειρῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐν Φλωρεντίᾳ συγκυνθῆσαν ἀμφότεροι, ἐν εἰρήνη ἰσχυράται ἀποτελείσθησαν ν’ ἀνεύρως δογματικὴν διακύβευσιν ἐνώσως. Ἡ Δικτικὴ Ἐκκλησία, ἐν τῇ ἄκμη αὐτῆς τότε, δὲν ἠδύνατο νὰ παρακάτῃ τὴν ἀξίωσα, νὰ ὑποτάξῃ τὴν ὑπὸ πάντη ἀσθενῶν δορυφόρων φρουρωμένην, ὑπὸ τὴν ἄκρατον Παπακρατίαν. Εἰς οὐδὲν ὁφελήθησαν ἡ ὑποργή αὐτῇ καὶ τὰ τεχνάσματα, ὅπου μονὴ ἡ πεποίθησις ὁρμαζῆ τοῖς γνῆσιν καρπῶν. Οἱ Ζωογόνοι χρυσοὶ τοῦ ἄναγκονθέντος πολιτισμοῦ, εἰ τό τῷ καλλιεργεῖται ἀνεκτίμητα ἐκκοιμηθήσαν ἐφόδια ἐκ τῆς ἡθικῆς Ἑθνοῦς,

Δημώδια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ΠΕΡΙ

ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

ΠΑΡΑ ΡΩΜΑΙΟΙΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟΙΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Α'

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

'Η γὰρ παρέχει ἀφθόνως εἰς τὸν ἔργαξόμενον ὅλα τὰ ἄγαθά, ὅταν χρῆξει πρὸς ὑλικῆς εὐμερίαν. Ἀλλὰ πρὸς κτήσιν αὐτῶν ἀπαιτοῦνται πολλαὶ φροντίδες καὶ γνώσεις, πρὸ πάντων δὲ ἀκάματος φιλοσοφία. ὡστε πολλάκις προτιμάται ἡ στέρησις ἀγαθῶν τῆς δὲ ἐπιτόπου ἔργασις κτήσεως. Καὶ τὴν φιλοσοφίαν ὅταν ὑποθέσωμεν ὑπάρχουσαν, μεικρὸν συντελεῖ καὶ ταχέως μαρτυροῖται, ἀμα ὁ διέποντες τὴν κοινωνίαν θεσμοὶ δὲν προστατεύουσι καὶ ἐξασφαλίζουσι τὰ μετὰ πολλῶν ἑορτῶν κτάματα ὑφελήματα.

Κατὰ τίνα πρότον ἡ κοινωνικὴ τάξις ἐξασφαλίζει τὸν καταβάλλοντα χόρτο καὶ θυσίας εἰς τὴν γεωπονίαν, δὲν εἶναι εὐχερὲς να ὁρίζῃ τις.

'Ὅταν εἰς τοὺς τυγχάνοντας κατόχους, ἀλλ' εἰς αὐτοὺς μόνους, ἀπονεμητεῖ πᾶσα ἐνδεχομένη προστασία πρὸς βεβαιῶν καὶ ἀφιλονείκητον κτήσιν τῆς γῆς, δὲν ἐπεται αὐτοῦ, ὅτι ο νομοθέτης παρέσχε πᾶν τὸ καθ' ἀυτὸν πρὸς ἀνάπτυξιν τῆς γεωργίας.

* Ἐθηροπείδη κατὰ πρῶτον ἐν Πανδόρα ἐν ἔτει 1859, φυλλ. 20—23 καὶ τάλιν ἐν Θείμιδ Θ', σ. 454—247 ἐν ἔτει 1865.
"Οστες μόνος ἔργαζεται, ἀνευ βοηθείας ἄλλων, τὸν λαχάνα κλήρον, εἰτε μικρὸν εἰτε μέγαν, ἐλάχιστον τι πορίζεται ἐκ τοῦ τὰ πάντα ἐν ἑαυτῷ κρύπτοντος στέρνου τῆς κοινῆς μητρός, μάλις πρὸς ἱδίαν αὐτάρκειαν, οὐδὲ στιγμῆν ἀναπνοῆμεν καὶ γλύφομες βιῶν, οὐδὲν δὲ ἀποφέρων περίσσεμα ὑπὲρ τῶν ἄκληρων, ὅσους μέλλει νὰ ἔχῃ δυσμενεῖς πολεμίους.

Μεταχειρίζομενος ὡμος τὴν συνδρομὴν ἄλλων διὰ νὰ προσαρμόσῃ εἰς τὸν προτεθέμενον σκοπὸν ὅλων τὸ ποιὸν τῶν δυνάμεων αὐτῶν, φιλοτιμῶν ἐργαζόμενον, ἐπάνως εἰναι ν' ἀμείψῃ τοὺς κατακαλλομένους κόπους ἀνάλογους τοῦ ὅλου κέρδους, ὅσον διώκει.

Ἡ ἑλευθερία ἐργασία ἀμειβόμενη πρεπόντως καὶ συνετοὶ διευθυνομένη, εἰναι τὸ σημεῖον τῆς ἁκρας ἀμιχῆς τῆς γεωπονίας, ὅπως μιᾶς κατὰ τὰς ἡμετέρους χρόνους ἐν τοῖς εὐνομομένοις τῶν ἐθνῶν ἐχομεν παραδείγματα.

Τοιαύτη ἀκμὴ δυὸ τινὰ ὑποθέτει, τὴν κοινὴν ἑλευθερίαν καὶ τὴν ἰσότητα ὅλων ἐνώπιον τοῦ νόμου, συνάξα ὡμος τὴν ὑπαρξιν κεφαλαίων πρὸς προκαταβολὴν τῆς ἀμαθείας τῶν ἑλευθερίων ἐργαζόμενων καὶ ἁρμονόν χρήσιμον ὅλων τῶν πρὸς καλλιέργειαν ἀναγκαίων.

"Αν ἑπαρκεσθῶμεν εἰς μόνην τὴν ὑπόθεσιν τῆς ἱσονομίας, δὲν ἐπεται ἀμέσως ἡ ἀνάπτυξις τῆς γεωργίας, διότι εἰναι ἐνδεχόμενη ἡ στέρπησις τοῦ γεωκτόνομον ὅλων τῶν βοσκητικῶν χειρῶν, ὡσας δὲν εὔπορει ν' ἀνατρέψῃ. Ἔπειθη ὡμος ὅταν, οἱ παρὰ τοῦ γεωκτόνομον ἀμειβόμενον διὰ τὴν μετ' αὐτῶν πρόθυμον σύμπραξιν, εἰναι ἀνεξάρτητοι καὶ κύριοι νὰ πράξωιν, ὅπως βούλονται, δύνανται διὰ παντῶν συμφωνῶν, εἰτε μερικὴς παραχωρήσεως ὑπερμέτατω, εἰτε μερισμοῦ τῆς γῆς, νὰ ἐναι σχολιζόντως εἰς τὴν ἐμπειρίαν αὐτῆς, μεχριοὺ ὁ ἐπιμελέστεροι ἀποταμείωσον ἀποχράνειν κεφαλαία, ὡστε νὰ προκαλίσωσον αὐθεντικότατος πᾶσαν γνωμότητα τῆς γῆς, χρήζομαι ἀνθρωπίνου συνεργείας.

Ὑπὸ τὸ κράτος τῆς ἱσονομίας, ἀσφαλιζοῦσα τὴν ἐν τῆς ἑλευθερίας ἐργασίας ποριζομένην ὑφέλειαν, γεννᾶται καὶ καταρτίζεται τὸ κεφάλαιον, ἐξ οὗ προσγείνονται τὰ μέσα πρὸς πάσαν τῆς γῆς ἐπιμέλειαν.

Ἄλλ' αἱ ἀρχαία κοινωνίαι δὲν ἐσπαρξόντο ἐπὶ τῆς ἱσονομίας πάντων, οὐδέ ἐπὶ τῆς ἀναπτυξίας τοῦ τὰ πάντα ζωογονοῦντο κεφαλαία.

Ἡ δουλεία ὑπήρξην ἀπαραίτητον αὐτῶν στοιχείαν εἰς τοιοῦτον βαθμόν, ὡστε καὶ ὑπέρτερος τῶν φιλοσόφων τῆς ἀρχαίας ἁνάμειν, ὅτι ο
'Αντι ἐλεύθερον ἐργασίας καθ' ὅλην τὴν 'Ασίαν καὶ καθ' ὅλης τῆς Εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας τῆς ἀρχαίοτητος, εὑρίσκομεν τὴν δούλειαν παρέχουσαν τὴν ἀπαίτουμένην ὑπηρεσίαν πρὸς ἐπιμέλειαν τῆς γῆς. 'Εκ πρώτης ὤμες πιστεύει τις, ὅτι δ' ἔχουν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν αὐτοῦ δούλους, καθ' ὅλα ὑποτεταγμένους, καὶ ὡς κτήνη ἐργάζομαινους, ἐνῷ πλεονεκτοῦσι κατὰ τὴν διάνοιαν, μεταχειρίζεται ὑπηρετικοῦτερον ὑπηρέτην πρὸς τὸν διωκόμενον σκοπὸν.

Καὶ ἡ θεωρία ἐν τούτω καὶ ἡ πείρα συμφωνοῦσιν εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ἐναντίου. Οἱ δούλοι, οὐδὲν ἵδιον κατημέναι, οὐδὲν ἐλπίζοντες ἐκ τῆς αὐξάσεως τῆς ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ἀθροιστέρας συγκομιδῆς, καὶ πάντα καταβαλλόμενοι κύρων λογιζόμενοι ἀναπόδοτον θυσίαν, εἰσαί σὲ ἐμφυχεῖ χυλικαί, ἀλλ' αἱ ὑφανταὶ αὐτῶν ἐκχαροῖοντας στεροῦμεναι τοῦ αὐτοπροκρέτου καὶ οὐδέποτε κυριεύομεναι ὑπὸ τοῦ κυρίου τῶν σωμάτων, ἀποκύκλωσαν μόνον ὑπὸ τὸ ἀγρυπνόν ὄμην τοῦ ἔχοντος πρόγειρον τῆς σωματικῆς τιμωρίας, ἄκειν φιλοτιμίας πρὸς ἀνάπτυξιν τῶν ἱδίων δυνάμεων καὶ τῆς πρὸς τὸ ἔργον δεξιότητος. Καὶ αἱ πολλαὶ ἡ ἱερεῖ "Αττικάς μυριάδες τῶν ὀἰκετῶν δεδεμέναι εἰργάζοντο τὰ μεταλλα. (Ἀθήν. Ἐ)

'Ὁ Ησίόδος ὡς παράγγελμα καλοῦ οἰκοδεσπότου λογίζει:

Θετά τ' ὄικοι ποιεῖται καὶ ἅτεκνον ἔρθον
δίξεσθαι κληρον. γαλετη ἰ' ὕποπτοτος ἔρθος.

ὡςτε προτρέπει ἐν πάσῃ σκληροκαρδίᾳ τὴν ἀποπομπῆν τῆς ἐγκυμο-

νόσης δούλης (ὕποπτοτις ἔρθος).

'Εστι σκληροτέρας εἰσίν ὁ Κάτων, ὡςτε ἐγραφεῖ περὶ γεωργίας, πα-

ραγγέλλων τὴν πώλησιν τῶν δούλων, ἀμα προϊόντος τῆς ἁλίκες, ὡςτε ἐπιτιμᾶται ὑπὸ Πλούτάρχου δικαιοῦ, ἀντιτάσσοντος παραδείγματα

γεροκομίας καὶ μετὰ θάνατον τιμῆς αὐτῶν τῶν ἄλογων ὄμοιον, ὡς τῶν ἐργασθεισῶν εἰς τὸ Ἐκκυβοῦδου ἡμίονον, καὶ τοῦ παρανήψαμεν εἰς

τὴν Σαλαμινα κυρίας τοῦ Ἐκθεσσαον.

Πάσον ἀνεπίπτειν ἢτον ὁ δούλεια πρὸς ἀνάπτυξιν τῆς γεωργίας καὶ τῶν πεχών, ἄποφασάται ὁ Πλάτων ἐν τοῖς Ἡρών (Ἐ' 796). τοῖς Οἰκοῦν καὶ τοῦκατον ὡς ὑμῖν ὁδὼν ὑποχεῖς δούλης, ὡδὲ πιστεύειν
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

"ούδέποτε ούδὲν τῷ γένει δεῖ τῶν νοῦν κεκτημένον». Ὁ δὲ συρώτατος ἦμιν τῶν ποιητῶν καὶ ἀπεφάνατο:

"Ἡμεῖς γὰρ τ’ ἀρετῆς ἀποσίνουται: εὐρύστερα Ζεύς ἄνερος, εὖτ’ ἂν κατὰ δούλουν ἤμαρ ἐλησίν.

Ἀν ὡς Ἡρώδης ἔφημορος θαυμασίως τὸ ἀξιόμαχον, ἐκ τῆς πολέμιας εὐφροσύνης, ἐμεῖκεν ἐνωρίς νὰ σπανίσῃ τῶν μέσων πρὸς διακήρυξιν τῶν λεγεώνων. Ἀλλ’ ἡ Ἰταλία πρῶτη, καὶ ἡ Σικελία κατόπιν, καὶ τελευταίον ἀπασχολεῖ αἱ κατακτηθείσαι γραφαί συνεισφέρουν ἐρήμων.

Ὡς ἐκ τῶν παντοτῶν κατακτήσεων καὶ τῆς μεταδόσεως ἰσοπολυτίας προσωμείσθησαν οἱ Ῥωμαίοι νέα στοιχεῖα, ὡστε παρὰ τὴν δούλειαν εἰρήσκομεν μέσην τινὰ κατάστασιν μεταξὺ δούλειας καὶ ἐλευθερίας, τὴν τῶν δουλοπαραίκων (colonii), προσκεκολλημένων ἀναποστάστως εἰς τὸ ἔθνος καὶ μόνον ἐργον ἐχύντων τὴν γεωπονίαν.

Ἡ μελέτη τῆς κατακτάσεως τῶν δουλοπαραίκων τοῦτον, οὕς οἱ Βυζάντιοι ὄνομαζον πρώτον ἐναπογράφους (adscriptiti censiti), καὶ μετὰ ταύτα παροίκους, γίνεται στουδικοτάτα, οὐ μόνον πρὸς γνώσιν τῆς τῶν Βυζάντιων κοινωνίας καὶ τῶν αἰτίων τῆς παρακμῆς αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διότι ἀνάλογος θεομάς ὑπῆρξε τὸ συμπλήρωμα τοῦ τιμηρισμικοῦ συστήματος καὶ ἀνεξαρτήτως αὐτοῦ ἐπικράτησε καθ’ ὅλην τὴν Εἰρώτην, ἢδη δὲ ἡ Ῥωσία, ἀποφασιστικῶς διανύσατα πρὸς τὰς μεταρρυθμίσεις, ὡς μετὰ ἡ ἡμέτερος αἰῶν ἐπικαλεῖται, κατέγινε μετὰ κόσμου εἰς ἐξάλειψιν αὐτοῦ, ὡς κυριωτέρῳ προσκόμματος τῆς προδοσίας καὶ ἀναπτύξεως τῆς γεωργίας.

Ὡς ἔπεσεν ὁ Σωκράτης καὶ ὁ Μ. Φρεδερίκος, οἱ γεωργοὶ εἶναι οἱ τροφεῖς (pères nourriciers) τῆς κοινωνίας.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝΑΠΟΓΡΑΦΩΝ

Δυσχερέστατον ἦν γι' ὡρισμον, πότε κατὰ πρῶτον ἀνεφάνη παρὰ Ὀρμαιοίς ἡ δουλοπαροικία καὶ ἐκ τίνων προέβη αἰτίων.
Κατὰ τοὺς χρόνους ὁμοίως τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου εὑρίσκομεν τὴν δουλοπαροικίαν ἐπικρατοῦσαν καθ' ὅλην τὴν Ὀρμαικὴν ἐπικράτειαν, καὶ φθάσασαν τὴν τελευταίαν ἀνάπτυξιν αὐτῆς, ὡστε μικρὸν τι προσέθηκαν ἢ μετέβαλον αἱ ἐπερχόμεναι γενεαὶ.
Τούτου ἔνεκα προηγούμενως ἐξετάζομεν, ποία ἦτον ἡ δουλοπαροικία κατὰ τοὺς χρόνους, ὅτε ἡ τοιαύτη κατάστασις διὰ τῆς νομοθεσίας συστηματικῶς ὑποτυπώτατη.
Τί ἦσαν τότε οἱ δουλοπάροικοι, ἢ σαν ἔλευθεροι, ἢ σαν δοῦλοι, καὶ ποῖα τὰ δικαίωματα, ποῖοι δὲ κι ὑπογείεσθεις αὐτῶν;
Κατὰ τὴν γνώμην τῶν Ἀὐτοκρατόρων δὲν ἦσαν πολλοί δοῦλοι, ἀλλ' οὕτω πάλιν ἐν τέλος ἔλευθεροι, ὡστε ἀκριβῶς διακεκατέστηκαν ὡς τρίτη καὶ μέση τάξεις μεταξὺ ἔλευθερον καὶ δοῦλων. Οὕτω λέγουσιν 1).

1) L. 21. C. de agr. (14, 47).
diutius dubitetur, si quis ex adscriptitia et libero, vel ex adscriptitia et servo utl. Oi Autocratorres Theodósisos kai 'Arkádisos theoróson mén akóvous politas (ingenui), allá dòulois thes gíthes (servi terrae) 4. 'Ome mè upągyменai eis dòuliwn katalástasen ois énapógyrasso sunáptovoi nómmhnhn xamévnon 5, enó oi dòulois ʰasav prós touto ánikiwos, áplous sunxikounites (contubernium).

'Opà kathóto perioromós thes élewiðhías tôn énapógyrassów eis touto kúriós sunistato, óti dein ᥠdúnanto và érgatálæizwsto to kíthma, eis ò aníkhsun — glebis inhereere precipimus 6, oudè autogonomónos, oudè ádèixh toù kúriou tou kíthmastos. Kat' Eustathion 7 'Ooi georphoi orfevnoj ton ñéboj, ñkta ñe georphih èmpetiçhai, ñkta ñpìdei ñn bòsí thesinoj kai kúrios ñpòstoñoj thes georphihás. 'Ypòfhe ñuménon sundamá kai úpochrísws kai dikaiwma akóton ñe mónimos kai édèkastatos prosýliwos eis to èdáforos, ñkta dein ñsavn úpobolhstéos para tôn kúrión.

Iðoû kíthma tina trópon o nómos ñdidei kúrio eis te ñn úpochrísws kai eis to dikaiwma.

'Opà kúrios tou kíthmastos eixe anígyh thn ñkatakynh kíthma pánthos ñegethntos tôn drapetón 8, kai ó en gnosie katóyos akóton úpécwsto eis ñpòsmyías 9. 'Añ ómow ó drapetón ñe kateíketo par' allou, allá periefréto élewiðhros, kat' akóton toutou ñdide sto ñgyh th, ócs klymphto toù idioù prouwos, mè dúnamwos và metallázhe katalástasen oudè dià ths stratiwmhthnikhs úp replyías 10.

Oudè ñ ierwónh ñutírxe x€phalíssteron katalýghnon, ócs en ths dikatázæws, óti ekstós ths pavtridós dine xeuróntoveita ñe énapógyrasso, ñ dé xeuróntovómwnos dine ñppallástheta toù x€phalíkoù télos. Prós ñleína

4) L. 4. C. de col. (41, 51).
5) L. 24. C. de agr. (41, 47).
6) L. 45. C. aut.
7) Zαχαρίωυ 'Ροπαλ Α', § 10.
8) L. 6, 23 § 2. C. de agr. (41, 47).
9) L. 1. C. de col. (41, 51).
άσφαλειαν τοῦ κυρίου προείσθησαν ἐπὶ τοσοῦτον, ὦστε ὡς ἄχυρον ἐλόγισαν τὴν γειροτάνιαν κυρικοῦ ἡ τὴν κατάταξαν μοναχοῦ ἅνευ τῆς συναινέσεως ἑκείνου, ἀπεχθόντος τὸ τῆς διεκδικήσεως δικαίωμα. Ταῦτα διέταξαν οἱ Δυτικομάτους ὁ Οὐμώρος καὶ Θεοδώρας1 καὶ κατόπιν ἀκριβέστερον ὁ Ζήνων2, φοβηθεῖς τις ἡ προβολή της ἐκκλησίας καὶ τὰ μοναστήρια διὰ τῆς παντελούς ἐγκαταλείψεως τῶν ἁγίων. Πλεῖον σὲ πρὸς τὴν ἰερωσύνην ἐδείξεν ὁ Ἰουστινιανός, καθ’ ὅν «Τοὺς δὲ ἐναπόγραφοι ἐν αὐταῖς μόνης ταῖς κτήσεσιν, ἐν αἰεὶ εἰσὶ ἐναπόγραφοι, κυρικοὺς καὶ παρὰ γνώμης τῶν δεσποτῶν γίνεσθαι συγχωροῦμεν,» ἐφ᾽ ὧ μὲν τις γε, ὡστε κυρικοὺς αὐτούς γνομένους τὴν ἐπικείμενην αὐτοῖς ἰσχυρίαν πληροῦν» (Νεαρὰ 123 κεφ. ε'). Μόνοι οἱ γειροτονοῦμενοι ἐπίκοποι καὶ τὸ Ἰουστινιανὸν ἦσαν ὅλος ἐλεύθεροι (αὐτ. κεφ. δ').

Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς ἀσφάλειαν τοῦ κυρίου (patronus), ὅτι οὐδέποτε ἐναπόγραφος μέλλει νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ κτήμα.

Τὸ ἄνω ἠμοιοι ἡ ἀσφάλεια τῶν ἐναπόγραφων περὶ μὴ ἀποβολῆς ἐκ τοῦ κτῆματος; Ὁ ἐναπόγραφος δὲν εἶχεν ἀγωγὴν κατὰ τοῦ κυρίου, πλὴν ἐπὶ τῶν ἐξῆς περιστάσεων πρὸς αὐτὸν πρὸς ἁμαρσηκτὴν τῆς ἰδιοτητοῦ αὐτοῦ, ἃ ἀπερί τὸ αὐτὸ, πρὸς ἁμαρακτὴν τοῦ δικαιωμάτος τῆς κυριότητος τῆς γῆς3, δεύτερον ὅτε αὐθαυτεῖς τὸ ἐπεξεργαζόμενον παρὰ τοῦ ἐναπόγραφου κωνόν (superecsticio), καὶ τρίτον ἐπὶ καταμηνύσει ἐγκληματικῇς πράξεως4.

Ὁ ἐναπόγραφος αὐτός, στερούμενος ἀγωγῆς, δὲν ἠδυνάτο νὰ ματαιώσῃ τὴν ἀποβολὴν καὶ νὰ ἐκδιάσῃ τὴν εἰς τὸ κτήμα ἐπάνωθρον. Τοιαύτην προστασίαν δικαιωμάτως ἐνόμισεν ὁ νομοθέτης ἐπικληθεὶ, ὡς διδοὺς ἀνθρώπημα ἀνέξαρτητης ἀπέναντι τοῦ κυρίου καὶ παραλούσαν τὴν πρὸς αὐτὸν ὑποταγήν. Διὰ νὰ μὴ δυναθῇ ἐν τούτω τοῦ κυρίου, κατὸ περιβάλλωμα τοσαύτων ὑπεροχῆς, ἡ ἀποδιοξῇ τὸν ἐναπόγραφον, ὁ νομοθέτης ἐκήρυξεν ἄχυρον πάσαν παύλην αὐτοῦ ἅνευ τοῦ κτήματος, ἢ μετὰ μικροῦ τινος μέρους αὐτοῦ, πρὸς καταστράτηγησαι τοῦ νόμου, καὶ ἐπέτρεψεν εἰς αὐτὸν τὸν πωλητὴν νὰ ζητήσῃ τὴν ἀκυρωσιν

1) L. 46. C. αὖτ.
2) L. 37. C. αὖτ.
3) L. 20, 22. C. de agr. (41, 47).
4) L. 2. C. in quib. (41, 49).
τοῦ πραγμάτος, ὃ τοὺς κληρονόμους κυτῶν, μὴ χωροῦντας παραγγελθήσει. Οὐδεὶς γινώσκων τὸ ἀκροτήριον τῆς πράξεως, ἀδίπτοτε προσβλητήσει, ἀδύνατο νὰ κινδυνεύῃ τὴν ἀνεχθέντας ἀλληλόεργον ἐναπογραφήν, ὡστε τοιοοτρόπως παρ᾽ οὐκετεῖ ἐγγένετο δεικτός. Ὁ Οὐκαλεντιναῖος Γ᾽ ἔπετρεψε τὴν ἀνταλλαγὴν ἐναπογράφων. ἀλλ᾽ ὁ Ιουστινιανὸς δὲν παρεδέχθη ἐν Κώδικι τὴν διατάξεως. Διὰ τῶν αὐτῶν λόγων ἀπαγορεύεται εἰς τὸν κύριον ὡς ἐπισκέπτης κτήματος ἀνευ τοῦ ἐναπογράφου.

Τότε μόνον παρεδέχθη ὁ Ιουστινιανὸς ἐκ προγενεστέρας διατάξεως, ὅτι οἱ κύριοι δύο κτημάτων δύναται νὰ μεταβείτη ἐναπογράφως εἰς τὸ εὑρομέτερον, ἐὰν οἱ πλείονες τρέφονται, ἀλλ᾽ ὡς μετάθεσις αὐτῆς, ἀπαξ γενομένη, διατηρεῖται ἀναγεγραμμένη.

"Ολη ταύτη δὲν εξηγήθηκεν τὸν ἐναπόγραφον ἀπὸ μιὰς καὶ αἰρομένης ἀποδοχῆς, ὅτι μάλιστα δὲν εἶχε, τὸ νὰ καταφύγῃ, διότι παρ᾽ οὕτων ἐγένετο δεικτός, ὁ δυνάμενος μετὰ ταῦτα νὰ διεικδικήσῃ παρὰ τοῦ κυρίου, ἀπαξτούντας τὸν ἀποκλήσεις.

Τότε τὸ χάραξ ἀνακελληρων ἀνάλα διατάξεις τῆς νομαθείας περὶ φιλολογικοῦ συντάκτης, καθ᾽ ὃ ὑπεθάλλετο ὁ κύριος εἰς ἐπιτήρησιν διεκκεκτικῆ κλῆς τοῦ ἄθροισιον συμφέροντος, ὡς μετ᾽ ὅλην ἐφηθήσεται.

Μόνη φιλανθρωπίας διατάξεις, ἐπὶ προστασία τῶν δωρουπορίκων, ἀποκτεῖ ἡ ἐξής: «Τὸν ἀγρόν διακριμένην καὶ τῶν ἐν αὐτῶι γεωρ-»γῶν, οὐ χρῆ διακρίσθησι τὸν πατέρα ἐκ τῶν παιδῶν ἣ τοὺς ἀδελφοὺς »ἐξ ἀλλήλων, ἢ τὸν ἀνδρὰ παρὰ τῆς γαμητῆς». Ἡ αὕτη δὲ πρόνοια ἐγένετο ἐπὶ μεταβείσεως ἐναπογράφων, ὡς ἀνωτέρω ἔρρεθο. Ἡ αὕτη δὲ πρόνοια ἐγένετο ἐπὶ μεταβείσεως ἐναπογράφων, ὡς ἀνωτέρω ἔρρεθο. Ἡ αὕτη δὲ πρόνοια ἐγένετο ἐπὶ μεταβείσεως ἐναπογράφων, ὡς ἀνωτέρω ἔρρεθο.

"Ολη ταύτα ἀποδείκνυσαν, ὅτι ο ἐναπόγραφος οὐδὲν εἶχε πραγματικῶς διεκκεκτικῆ ἐπὶ τῆς γῆς, ὡς ἐπικαλεσθῆ τὴν προστασίαν τῶν νόμου, εἰτε κατὰ τοῦ κυρίου τῆς γῆς, εἰτε κατ᾽ ἄλλου τυπὸς.

Ἐπὶ τῇ ὑποθέσει ὡς, ὅτι ἐκατέρωθεν ὑπῆρξε πληρεστάτη ἡ ὁσφαλ- λεία πρὸς ἀδίστακτον προσκύλησιν τοῦ ἐναπογράφου ἐπὶ τῆς γῆς,
ποτα ήτον εν γενει η μεταξυ αυτου και του κυριου σχεσεις; τι οφειλειν 
ο έναπόγραφος εις τον κυριου, και μεχρι τινος εξετεινε η έξουσια 
tουτου επι του έναπογραφου;

'Αντι της πληροφορίας της γης ο έναπόγραφος έχρεω-
στει προς τον κυριου εντοσιον κανονα (annum functiones), εν γενει 
μεν άποδιδομενοι εις ειδος, άλλι επετρεπτο συμφωνια περι καταθελης 
dia χρηματων. Περι του μετρου του κανονος μιαν μονη γνωριζομεν 
dιαταξιν, άπαγορευουσαν εις τον κυριον την υπερ το συνθεσει και κατα 
tα έκπαιαι παραδειγματειν αυξησιν αυτου, καθον περιπτωσιν, ως 
eιδομεν, εξερευτικως εδιδετο αγωνη εις τον έναπόγραφον κατα του 
πλεονεκτουντων κυριου.

Το μετα την άπτοσιν του κανονος περισσεωμα εγινετο εν τουτος 
ιδια περιουσια του έναπογραφου, έχοντος προς τουτο ίκανωτερα: Περι 
tουτου δεν έχομεν διαταξεις ρητας, γνωριζομεν δε μονον, οτι άπενο-
ρευετο εις τον έναπόγραφον ή άπαλλοτριωσεις της ιδιας περιουσια 
ανει της συγκαταθεσεως του κυριου, ή δε περιουσια του έναπογραφου ελε-
γετο χρηματον (peculum) ου του δουλου, και υπερ του κυριου ελο-
γιζετο κτωμενος αυτο ο έναπόγραφος, μεθου και συνδετελευτειο, οτε 
αυτες κατεχετο παρ' άλλου.

'Ομως ει τουτου δικαιοσμεθα εις το συμπερασμα, οτι ο 
έναπόγραφος ειχε την χρησιν και την διαχειρισιν της ιδιας αυτου 
περιουσιας, μη υποχρεωμενος να δωση προς τον κυριου επεκεινα 
του γενομενου κα 
νονος, άλλως η περιουσια αυτη έπρεπε να μενη παντοτε παρα το ένα-
πογραφο ως και 
λαικουν συντελεστικου εις την γεωργιαν, και δια τουτο 
άπενορευετο η άπαλλοτριωσεις παρα γνωμον του κυριου.

Εν τουτοι δια του θανατου μετεικαι το χρηματιον εις τους νομι-
µους και εξ αδικατου κληρονομους του έναπογραφου. Τοι�ου 
περιουροι 
διαταξεις, οτι ο αιρετικος έναπόγραφος στερειται της τρεχος 
μορας ει 
του χρηματιου, και ειναι αδυνατον να δεχθωμεν, ωτι ήδυνατο να

1) L. 5, 20 § 2. C. de agr. (41, 48).
NE' 24, 48.
4) L. 54. C. Th. de Haret (16, 5).
εφαρμοσθή ἢ τιμωρία αὐτῇ, ἢν ἐθλάπτετο ἀμέσως ὁ κύριος, ὡστε σοῦδαμις παρεξέχλινε τὴς ὀρθοδοξίας. Προσέτι καὶ ἡ ἄλλη διάταξις ἐμπεδοὶ τὴν ὑπόθεσιν ἤμων, ὥστε ὁ κληρικὸς καὶ μοναχὸς, ἀποθνήσκων ἀδιάβετος καὶ ἄκληρος, κληρονομεῖται παρὰ τῆς ἀκηλησίας, ἢ τῆς μονῆς, πλὴν τοῦ ἔναπαγράφου ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει κληρονομομένου παρὰ τοῦ κυρίου. ¹

Εἴ τῶν ἐκτεθέντων μανθάνομεν, ὡστε ὑπήρξεν ἐν γένει ἡ τύχη τῶν δουλοπαρακών, ἐκ γενετῆς μὲν ἔχοντων τὸ ἐνδόσιμον εἰς τὴν γεωργίαν, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῆς ἱδίας αὐτῶν κλήσεως ἀναποστάσεως ἐμπεπηγμένων εἰς ὁφισμένον κτήμα, καὶ οὕτω στήμεν ὅναμένων ο ἀπομακρυνθηκόν (μηδὲ ἐν ῾οπῇ τούτῳ κυρίῳ ἀποστιγμένη τῆς γεωργίας), ὡς μὲν τῆς γῆς (membra terrae). ²

Ἀλλ’ ἢδη ὑπολείπεται ἡ ἀποφακή, κατὰ τὰ τρόπον ἐπελευσθεὶ τὸ προσκάλλησεν ἐκάστου ἐναπαγράφου εἰς ἐκαστὸν κτήμα, ὡς δούλου αὐτοῦ (servi terrae);—Τόσον ἡ ἀποφακή αὐτῇ, ὡς καὶ ἡ στέρησις ἀγωγῆς τῶν ἀποβαλλομένων ἐναπαγράφων, δεικνύουσι τὴν ἀνάγκην δημοσίου ἐλέγχου, καθότι μᾶλλον ὡστε δι᾽ ἁμοιότητας θελήσεως καὶ κοινῆς συνανέσεως ἐναπαγράφου καὶ κυρίου ὑδύνατο να διασπασθῇ ἡ ἀδιάζειχθης μετὰ τῆς γῆς σύνδεσμος. Τούτων πάντων λαμβάνομεν σπουδαίαν ἐξήγησιν, διασκοποῦντος τὸ σύγχρονον φορολογικὸν σύστημα.

¹) L. 20. C. de episc. (1, 3).
²) L. 23. C. de agric. (11, 48).
ΑΡΧΑΙΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πρὸς ἐξήγησιν τοῦ φορολογικοῦ συστήματος, ὃποιον ἐπεκράτει καθ' οὖς χρόνους ἀναφαίνεται ἡ δουλοπαροίκαι, συντελεῖ πάντοτε νὰ ἀνατρέξωμεν εἰς τὴν ἀρχαιοτέραν ἐποχήν, διότι εἶναι δυσκατόρθωτον νὰ εἰσχωρήσῃ τις εἰς τὸ πνεῦμα οἰκετήποτε θεομοθεσίας, ἁγνοῖ ὅποιν αὐτὴ ἀφελθῇ. Τοιούτως ἀποφεύγομεν τὴν σύγχυσιν τῶν μαρτυριῶν, ἀποδίδοντες εἰς αὐτὰς τὴν ἰδιαίτεραν ἐκάστοτε ἐννοιαν κατὰ τὴν ἐποχήν, εἰς ἣν ἀνήκουσιν.

Ἄλλα τὰ ἀρχαίοτερα μόνον ἐν συντόμῳ ἀνακεφαλαιώμεν.

Ὁ Σερούτους Τούλλιος, μεταφρασάσας τὸ πολίτευμα ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ τιμήματος, εἰσήγαγε τὴν εἰσφορὰν (tributum), κατὰ λόγον τῆς περιουσίας ἐκάστου 1).

"Ἀμικ καθερποθεσίας τῆς δημοκρατίας, ὁ Οὐκαλέριος Ποπλικόλας ἐπιανέφερε τὴν τάξιν ταύτην τῆς εἰσφορᾶς 2) κατὰ τὴν πεντακεῖαν ὁπλικὴν τῆς περιουσίας τῶν πολιτῶν κατὰ τὴν ἐνορκὺν αὐτῶν

2) Διον. Ε', 2.)—Πλούστ. Ποπλ. L ivius, II, 9.

Π. ΚΑΛΛΙΓΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ
δήλωσιν 1. Ἡ εἰσφορὰ ἐδίδετο ἄνα ὀρισμένον παρὰ τῆς Γερουσίας ποσοστὸν δι᾽ ἐκάστην γυναῖκα ἁπασάριον τῆς παρὰ τῶν τιμητῶν ἐκτιμωμένης περιουσίας 2. Ποσα πράγματα ἐπρέπε νὰ δηλώθωσιν, ὡς ἀπαρτίζοντα τὴν περιουσίαν, ὥριζον οἱ τιμηταὶ, κατὰ τὸ δοκοῦν κατα- σκευάζοντες τὸ περὶ τούτον διάγραμμα 3. Ἀλλ᾽ αἰε εἰσφορὰ αὐτὰ ἐδι- δόντο μόνον ἐν καριῳ ἀνάγκης πρὸς ἐκπρατεῖαν (stipendum) καὶ ἐν περιπτώσει περισσομένας ἐκ λαφύρων ἐπεστρέφοντο 4.

Καθόσον ἑσεμειώτο ἡ τε κτηματικὴ καὶ ἡ λοιπὴ περιουσία, εἶναι φανερὸν, ὅτι ἡ εἰσφορὰ αὐτὴ δὲν δύναται νὰ ἀνομασθῇ καθαυτὸ ἐγγειος φόρος, ἀλλὰ μέλλον προσωπικός, ὥστε ἠττον κυριωτέρα βάσει ἠττον ἡ ἀκιντός κτῆσις, εἰς ἁρμάτα ἐκτιμωμένη, τὰ παρακολουθήματα αὐτῆς καὶ τὸ χρηματικὸν 6.

Οἱ μέτοικοι (φερατοί), στερομένοι ἀκινήτου κτήσεως καὶ ψήφου, ἀπέτινον κεφαλικὸν τέλεσμα 6.

Σπουδαιότερα πρόσωπο προσέπθη ἐκ τῶν κατακτήσεων. Ἡ κατα- κτηθείσα χώρα ἐγίνετο ἰδιοσύνετο κτήμα, καὶ ἡ μὲν καλλιεργοῦμεν γῆ, ἡ κατειμερεῖτο εἰς θοὺς κληρεῖς, ἀπονεμομένους εἰς τοὺς οἰκοτάκης (agri divisi et assignati), ἡ ἐπωλεῖτο (agri questorii), ἡ ἐξεμισθοῦτο ἐπὶ ὀρισμένῳ μισθῷ (agri vectigales) 5. Τὴν ἀκαλλιεργηθην ἡν ὑδύ- νατο ὁ βουλόμενος νὰ καθέξῃ (agri occupatorii), διὰ τῶν παραγ- γελματῶν προστατευόμενους εἰς τὴν νομὴν (possessio) καὶ ἀποφέρουν ἄπλους δικατον διὰ τῶν ἀγροῦ καὶ διπλῶν διὰ τὰ δένδρα, ἀτίνα εἰσπραττότων δι᾽ ἐνοικιάσεως 5. Ἐπὶ τέλους τῆσ σοικησίμου γῆς ἡ

1) Διον. Ζ', 45. E', 75. IA', 63.—Livius, XLIII, 14.
2) Livius, XXIII, 31. XXIX, 15. XXXIX, 44.
3) Ἀντ. καὶ Festus V. censores, rodus.
6) A con, ad divin. 3.—Liv. 24.—Festus v. tributorum.
7) 'Απινιαναίς I, 7.—Siculus Fl. σ. 436. Πλούτ. Γράφειος.—Rudorff, Feldm. Η, 345, 346.
8) Siculus Fl. σ. 436.—Hygin σ. 145.—Livius XXVII, 3, 41 XLII, 49.
περί δουλοπαροικίας 195

χρήσις ὧτο κοινὴ ἀντὶ νομισμάτων (scriptura), ἀτικά κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον κατεκυρώντο εἰς τὸν τὰ πλείονα προσφέροντα 1.

Ἐκ τῆς κατοχῆς τῶν δημοσίων γαμίων ἐμεῖλλον νὰ ἐπέλθωσι πολλαὶ ἔρεις καὶ ἀνωμαλίαι καὶ νὰ μεταβληθῇ ὁ ἀρχαϊκὸς τρόπος τῆς καλλιεργείας. Ἐνώ ἠλλοτε καὶ αὖτος τοὺς δούλους φιλανθρώπους μετεχειρίζοντο καὶ μετὰ αὐτῶν συνεδριάτων 2, ὑπήρχε νόμος, ὥστε ὁφείλον πάντοτε νὰ συνυπάρχοι μετὰ τῶν δούλων καὶ ἐλεύθεροι ἐργάται 3.

Αἱ περιοριστικὲς διατάξεις κατὰ τῆς ἀπεράντου ἔκτασες κατοχῆς τοιούτων δημοσίων γαμίων ὁδὲν ἐσχαθεν, διότι οἱ τὰ πάντα δυνάμενοι μετεχειρίζοντο ύποδολμακία πρόσωπα 4 καὶ ἐν αὐτῇ τῇ Ῥώμῃ οἱ ὑπέρ-πλουτοί κατὰ μικρὸν διὰ παντοῖον μέσων ἐξέταινον εἰς τὸ ἀπέραντον τὰ ὀρία τῶν κτήσεων 5. Τὸ ἱμιστὶ τῆς Ἀρρικῆς ἐρθάσει καρπὸς νέ' ἀνάλη ἐκ τού νεόν ἄτομα, καὶ ποταμοί, διηγορίζοντες θύνη, διηγορίζον ἱδιω-τῶν κτήματα, ὡστε ὁ Πλίνιος ἐπιφέρετε Latifundia perdideris Italia- liam, jam vero et provincias 6.

Τοιαῦτα κτήματα δὲν ἐκαλλιεργοῦντο πλέον ὡς τὸ πάλαι, ότι ὁ ἐπαινος τοῦ ἀγαθοῦ ἀνδρὸς ὧτο βοήτων agricolam, ἀλλὰ δούλων χιλιάδες ἀλλοθνών, ως ἐπί τὸ πλεῖστον ἰδεμένων, εἰργάζοντο ἐν αὐ- τοῖς 7. Ὁς βεβαιοῦ ὁ Plodestoppygos ἐν Γράχιχο, «ταχὺ τὴν Ἰταλίαν ἀπα- ναν ὀλγυαρίδες ἀλλωθέρους καθέσθαι, δειμωτηρίων δὲ βαρβαρικών ἀρπαγήσθαι, ὅτι ἐν ἑκείρηι ὁ πλούσιο τὰ χώρα, τοὺς πολίτες ἀνασχέσαστε».

Ἐν τούτῳ μετὰ τοὺς Μακεδονικοὺς θραμβοὺς τοῦ Αἰμιλίου ἐν ἔτει 587 ἡ εἰσφορὰ κατάστη περιττή καὶ ἐπαυσε μέχρι τῶν χρόνων τῆς ὑπατείας Ἰππίου καὶ Πάνου (711 ἀπὸ κτήσεως Ρώμης) 8.

Ἀπελευθερώθη τῆς εἰσφοράς καὶ ἡ Ἰταλία ἀπὸ τοῦ ἔτους 665 ἀπε-

1) Varro de re rust. I, 1, 16.
2) Πλούτ. Κάτων προσβ. 3 — Cato de re rust 56 — 59.
4) Πλούτ. Γράχιχο 8.
5) Quint. decl. 43.
6) Hist. nat. XVIII, 7 — Seneca Epist. 89.
7) Cato De re rust.
9) Πλούτ. Αἰμ. 38 — 'Απίαν. Α', ε' λέξ' το' Ε', δ' — Αἰαν, MZ', ω'.
λάμβανε τὸ λεγόμενον jus italicum, καὶ ἄντι αὐτῆς ἐτέλους αἱ ἐπαρ-
χίαι, οὐχὶ ἀπαντᾷ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὸ αὐτὸ μέτρον.

Ὡς μαρτυρεὶ ὁ Κεσέρων, ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν, πλὴν τῆς Σικελίας, αἱ
μέν ἀπόδειξιν κατ' ἐννιάτον ἄπαξ ὑφισμένον φόρον (vectigal stipen-
diarium), ἄλλα δὲ τοσοῦτον (δέκατον, ἐβδομον, πέμπτον), ἐκ τῶν
τυχαίων προϊόντων, κατ' ἐκεῖνον ἐπιθύμησαν εἰς πλειοδοσίαν παρὰ τῶν
τυχικῶν (censoria locatio). Ἐν Σικελίᾳ ὡμοὶ τὰ εἰδὴ ταῦτα τῆς
φορολογίας κατὰ τόπους παράλλαξον, ἐνώ ύπήρχα καὶ μέρος αὐτῆς ἀπο
ντελεῖς.

Συνάμα ἀπαντᾶ καὶ κεφαλικὸς φόρος, ἢ φόρος τῶν σωμάτων ἐν Ἀρχα-
κῇ, ἐν Κεσέρω, ἐν Αἰσχ., ἐν Τήνῳ, ἐν Βρεττανίᾳ. Ἐν Αἰγύπτῳ ὑπήρ-
χε πρὸ τῶν Ἐρμοσίων.

Πρὸς ἀποφυγὴν τῆς μεγάλης ταυτίας ἀνωμαλίας καὶ περιστολῆν
τῶν ἐνεργομενῶν κατασκεύασεν ὑπὸ τοῦ σφάσμα τῶν συναιτεριζομένων
ἀκτητοῦραν ἀνθρώπων προσόδου (publicani), ἐπὶ Αὐγούστου ἐγένετο,
φαίνεται, ἡ πρώτη ἀπόσειρα εἰσαχωγῆς συστήματος φορολογίας ἐπὶ τῇ
βάσει ἀπογραφῆς (census).

Κατὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Εὐαγγ. Λουκᾶ κερ. 6·, «ἐν ταῖς ἡμέραις
ἐκεῖναις ἔζηλθε δόγμα παρὰ Καίσαρα Αὐγούστου ἀπογράφονται πάσοις
ὦν οἰκομένης αὐτὴ ἀπογραφῇ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος Σωρίας
»Κυρίνου (Quirinius)».

Μᾶλλον πιθανολογεῖται, ὅτι κατὰ τὸ 6 ἡ 7 ἢ ἐτὸς ἀπὸ Χριστοῦ,
ἐκθρονισθεῖτο τοῦ Ἀρχελάου, περιήλθεν ἡ Ἰουδαία ὑπὸ τὴν διοίκησιν
tοῦ τοποτηρητοῦ (legatus) τῆς Σωρίας, καὶ τότε ἐγένετο αὐτόθι ἀπο-
γραφῆς.

Οὐδεμιὰ ἄλλη ὑπάρχει σύγχρονος μαρτυρία, ἀλλ' ἐκ τῶν μετέπειτα
ἐξαγεται, ὅτι ἐγένετο ἐναρξίς συστήματος ἀπογραφῆς, τοσοῦτον δὲ
ἐκράτησαν, ὅπως οἱ μεταγενέστεροι ἀνατρέχουσι εἰς τὸν Ἀὐγούστον, ὡς
τὸν θεμελιωτήν.

1) L. 87 de cens. (50, 15).
2) In Verr. III, e. 6.
4) Αἰς ἤ ποιος, Περὶ τοῦ Ἰουδ. Πολέμου Β', 46, 4.
5) 'Ἰωνία, Πολεμίων Ἀρχ. ΙΙ', 2, 2.
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 197

'Ο Σουίδας λέγει, οτι ο Αλγουστος έπεμψεν εήχοσιν άνδρας τους αρίστους είς πάσαν τήν γην προς ἁπογραφήν τῶν ὅμιλων καὶ τῶν ἄνθρωπων. Λέγων ὁμος, οτι ο βίος πληθυσμάς τοῦ κράτους εὐφέβη ἐκ 4,101,017, καθίστατο το πράγμα ἀπίθηνον1. Οὐδὲ ο Κασιδώρος μαρτυρεῖ ἄλλο, ἢ οτι υπήρχε κατὰ τοὺς χρόνους αὐτοῦ, ἀναφέρον ὁμος τὸν Αλγουστον ὡς συντελέσαντα τὸ ἔργον ἀρχήθην2.

Βέβαιον είναι, οτι καὶ πρὸ τοῦ ἐκθρονισμοῦ του Άρχελάου, ήτοι ἐν ἔτει 27 πρ. Χρ. (727 ἀπὸ κτ. Ρ.), ὅτι ο Αλγουστος ἀνελάβανε τὴν ἀνθρώπου ἀρχήν (proconsulare imperium) καὶ διένευσε τὰς ἐπαρχίας, τὰς μὲν ὑπάρχουσαν εἰς τὴν Γερουσίαν, τὰς δὲ εἰς ἑαυτὸν, ἐποίησεν ἀπογραφὴν τῆς κατακτηθεὶσης ὑπὸ τοῦ Ιουλίου Καίσαρος Γαλατίας3. Η ἀπογραφὴ αὐτή, ἐπαναληφθείσα, διήρκει ἡ αὐτή μέχρι τοῦ Μ. Κωνσταντίνου4. Πλὴν τῆς ἐν Συρίᾳ γεγομένης, ἐπὶ Τιθερίου ὕσκυτος ἐγένετο ἐν Καππαδοκίᾳ, ἐπὶ Κλαύδιον ἐν Βρεττανίᾳ καὶ ἐπὶ Τραίανον ἐν Δακίᾳ5. Τὰ καθέκαστα τῆς ἀπογραφῆς ἦσαν τοσάττα, ὅτε μετὰ παρέλευσεν πάλιν χρόνος ὧτο μόνον δυνάτων νὰ ἐπεκταθῇ εἰς ὅλον τὸ κράτος, διὸ μόλις κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Τραίανον φαίνεται συντελεωθείσα. Κατὰ τὸν τύπον, ὅν ἐκτίθησιν ὃ Οὐλιππικός, ἐν τῇ ἀπογραφῇ ἐσπεριοῦτο τὸ ὅνομα ἐκάστου κτήματος, ἡ περιφέρεια, εἰς τὴν ὑπάχυει (civitas), τὸ χωρίον, ἐν ὦ κεῖται, καὶ τὰ ὅνωμα τῶν γεωτόνων, ἐπὶ ἀγρῶν, ἐπὶ ἐκκατηθίς ἐστάρη καὶ πόσης εἶναι ἐκτάσεως, ἐπὶ ἀμπέλων, πόσα περιέχει κλημάτα, ἐπὶ ἱλαίων, πόση ἡ ἐκτάσεις, καὶ πόσα περιέχουσιν ἱλίαις, ἐπὶ βοσκώνων γαιῶν, πόση ἡ ἐκτάσεις, καὶ ποιὰ ἡ πρόσθες ἐν ἐκκατηθίς, ἐπὶ δάσους, ἄν εἶναι τριήμησμον. Ἐπίσης ἄπειρουφότο τὰ ἰχνοτροφεῖα καὶ αἱ ἱλίαικαι καὶ ὅλων ἐγένετο ἐκτίμησις. Ἐν τῇ ἀπογραφῇ ἐσπεριοῦτο οἱ δοῦλοι, ποιας ἦσαν καταγωγῆς, ἱλίαιας καὶ ἐπιπτηθεύτης, προσέτοι οἱ πάροικοι.

1) Σουίδας Α. ἀπογραφὴ καὶ Αλγουστος.
2) Cassiodor. Var. III, 32.—Isid. orig. 6, 36.—Μαλαξίς σ. 226.
3) Διων Κάσσ. Ν' 16.—Livy. epit. 134. Census a tribus Galliis, quas Caesar pater vicerat, actus.
5) Tac. Ann. VI, 41.—Διων Κάσσ. ΣΒ', 3.—Laet. de mort. pers. 23.
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

(inquilini, coloni), δὴ λέγει οἱ μὴ δοῦλοι γεωργοί. Ταῦτα πάντα ἐστιν ριζοῦν εἰς τὴν δῆλωσιν (professio) τοῦ κυρίου. Τὰ μετέπειτα προστιθέμενα κατεχομένον εἰς τέλει.

Σχεδόν τὰ αὐτὰ λέγει ὁ Τραχύνος, ὡστε, ἂν δὲν εἶναι ὁ ἔπι Τραχύνον, δὲν εἴναι ὁμοίως πολὺ μεταγενέστερος. Καὶ αὐτῶν ἐντούτους ὁλοί καὶ ἔπαρχια δὲν ἐφορολογοῦντο ὁμοιομόρφως, διότι ἠλλαὶ μὲν ἀπέδεικτον ἐκ τῶν προϊόντων ὀφειλόντος μέρος, ἢ τὸ πέρμπτον, ἢ τὸ ἐδόμον, ἄλλα δὲ ὑπέκειντο εἰς ἐργασιακὸν φόρον κατὰ τὴν ἐκτίμησιν τοῦ ἐδάφους, ὡς ἐν Παννονίᾳ, ἐν Φρυγίᾳ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἁσίᾳ, ὡς ἦν ὑπάρχει ἀναγκὴ ἐλέγχου τῆς καταμετρήσεως.

Μεγάλως φιλονικεῖται μεταξὺ τῶν νεώτερων, ἂν πρέπῃ νὰ ἐκλάθωμεν κατὰ γράμμα τὰς λέξεις τοῦ Πλούταρχου, ὡς μέχρι τῶν χρόνων Ἰταλίας καὶ Πάνος ἢ Ἰταλία ἀπαλλαγή τάσης εἰσφοράς, ὡς ἄν πρέπῃ νὰ δικασθῶμεν, ὡς καὶ μετὰ ταῦτα, μικρὸν διακοπῆσα, ἐξηκολουθήσαν ἢ ἀπαλλαγῇ. Τὴν ἐλευθερίαν τῆς Ἰταλίας (jus Italicum) ἀπὸ ἐδαφικοῦ καὶ κεφαλικοῦ τέλους μαρτυροῦσαν ἐντούτους ἀνεύτων τινὲς τῶν ἀρχαίων.

Ἀπολύτως ἐλευθέρα φόρον δὲν ἦτο καὶ αὐτὴ ἢ Ἰταλία, ἀλλὰ μεκρὸν τὰ συνεισφέρει σε ἐνίδης, πρὸς διατήρησιν τοῦ ἐν αὐτὴ ἀρτακτοῦ καὶ τῶν ἀρχῶν (annona), καὶ τοῦτον ἔνεκαν ἐλέγετο Italia annanaria, καὶ ἀντιδιαστολὴν πρὸς τὴν Ῥώμην καὶ τὴν περιφέρειαν αὐτῆς, Italia urbicaria, καὶ κατὰ τοῦτο ἀσυντελεῖ.

Τὸ jus Italicum περιλάμβανε συνάμα καὶ τὸ αὐτοδιοίκητον τῶν πόλεων, πλὴν τῆς ἀπαλλαγῆς ἐδαφικοῦ καὶ κεφαλικοῦ τέλους, καὶ ἐνώσε παρὰ τῶν Αὐτοκράτωρος ἐδιδότο τὸ πρόνοια τοῦτο εἰς πόλεις.

---

1) L. 4. pr. § 6. 7. 8. 9. de eensus. (50, 45) L 7. C. de bon. prosper. (9, 49).
5) Valer. Max. 38. — Plinius Hist. nat. XXXIII, 47. 'O Agennum, συγκαταβέβαιον τὸν Φροντίνον, ὁμοιεῖ περὶ τελεσμάτων ἐν μόνας ταῖς ἐπιγραφαῖς (ἐκ. Laehmann s. 4). Frontini de contr. s. 35. — G o l m e l l a III, 3.
6) Salmasius, Ad Treb. Poll. XXX. tyrann. c. 23. — G o t h o f. ad L. 9. e. Th. de ann. — S a v i g n y, Verm. Schr. II, s. 406.
ἐκτὸς τῆς Ἰταλίας, χάριν ἰδιικότερα εὐνοίας, ἐνίοτε ὄμως ἐδίδετο μέρος αὐτῶν τῶν δικαιωμάτων, ἀλλὰ μόνη ἡ ἀτέλεια ἐξαρχίκοι καὶ περιφλικοῦ τέλους δὲν ἀπηρτίζε τὸ jus Italicum.

'Επὶ Διοκλητιανοῦ ὄμως ἐπῆλθε νέα τάξις πραγμάτων, διότι τετραγώς διηρέθη ἡ Αὐτοκρατορία, καὶ ἡ Ἰταλία μετὰ τῆς Ἀρμενίας ἀπενεμήθησαν εἰς τὴν Μακεδονίαν. Όυτος, μὴ ἔχουν ἔλλοθεν πόρους, κατίστησε τὴν Ἰταλίαν ὑποτελῆ κατὰ τὸ αὐτὸ φορολογικὸν σύστημα. 'Εκτὸς τῶν τὰ πλέον τὸ jus Italicum δὲν ἐφημοδέτο εἰς τὴν Ἰταλίαν, ἀλλ' εἰς ἄλλας πόλεις, αἵτινες διετήρησαν τὸ μὴ ἀνακληθὲν προνόμον. Περὶ τῆς Ἰταλίας, ὑποκειμένης εἰς τὴν κοινὴν φορολογίαν, κατὰ τὴν ἰσόνομον διανομὴν τοῦ φόρου ἐπὶ τῆς γῆς, ἔχουσα πολλὰς διατάξεις, ἑντούτοις ἡ ἀτέλεια εξηκολούθησε νὰ φέρῃ τὸ τῆς Ἰταλίας κόμμα (jus Italicum), καὶ καθ' ἕλας τὰς πιθανότητας ὑπὸν ἐν χρήσει μέχρις Πολιτικοῦ, ἄφοῦ ἐν Πανδέκτας ἀπεμνημονεύῃ. Αἱ προμνησθεῖσαι ὄμως διατάξεις περὶ ἐπανειλημμένων κοινωνικῶν τῆς Ἰταλίας ἀποδεικνύουσι, πόσον αὐτὴ κατεπείδησε φορολογομελέως.

1) L. 8 de cens. (50, 45).
2) L. 8. § 7. αὐτ.
4) L. 2, 4, 7, 42. C. Th. de indulg. (14, 28).
Εἶναι καρφὸς ἢδη γά εξετάσωμεν, τίς ἦτον ἡ φορολογία, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἀπογραφῆς.

'Ο έγγειος φόρος ἐπεθλήθη καθ' ὁρισμένην ἐκτασιν τῆς γῆς, ὀνομασθέοις caput, ἡ jugum, καὶ ὡς ἐκ τούτου ὁ τοιοῦτος φόρος, ἦτο τὸ τέλεσμα, ἐκκλείτο capitatio ¹, ἡ jugatio, ἡ terrena jugatio, ἔδαφικὸν τέλεσμα ². Τι ὑπὸ τὸ jugum;

'Ακριβῶς γνωρίζομεν, ὅτι τὸ ἐμβαθὸν τοῦ Ῥωμαϊκοῦ jugerum ἦτο 240 ποδῶν μῆκος καὶ 120 πλάτους ³, ὅπως συγκειμένον ἐκ δύο εἰκανικῶν (actus)⁴, ὃν καὶ ἐλάχιστον διέφερε τὸ πλέθρον. 'Απεναντίας

²) L. 2, C. de fundis (41, 65). L. 9, C. de agr. (41, 47) L. 1. C. de colon. (41, 51).
³) Varro, De ling. 5, 35.—Frontinus 30. 40—46.
⁴) Ἡ ἀκαίρια ἡρίθμη 120 πόδας μῆκος καὶ 120 πλάτους, ὁμοί 44400 ρομ. πόδας, διπλασιαζομένη δὲ ἀπετέλει τὸ jugerum εξ 28,800 ρομ. πόδῶν, ἵσον πρὸς 2 πλέθρα καὶ 6642 πόδαι ἐλληνικοῦ, ἦτοι δύο ἡμείς στρέμματα καὶ 28 τετραγωνικὰ μέτρα.
μόνον ἐν Ἰσπανίᾳ jugum ἔλεγε το, ὅσον ζεύγος βοῶν δύναται ν' ἀρόση ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ. Οὐδέπερον τούτων ἦτο τὸ φορολογικὸν jugum, ἐφ' οὗ ἐπέκειτο ὁ φόρος.

Οἱ νεότεροι κατέρχοντο εἰς δύο εἰκασίες. "Ἡ εἶναι τὸ jugum πραγματικὰ ἐκτασὶς ὁρισμένων διαστάσεων, ὅτε τὰ κτήματα ἐπρεπε νά εἶναι κρ' αὐτά ἡφημένα πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς φορολογίας, ἢ εἶναι ἵδανη ἁξία πρὸς καταρτισμὸν φορολογικῆς μονάδος. Προστίθηκε τὸ δεύτερον ἐπὶ τῇ βάσει μαρτυρίας, ὅτι ἡ φορολογικὴ μονάς παρίστανε ἁξίαν χιλιον νομισμάτων, ὡστε ἡ ἐγκυπτικὴ φόρος ἦτο τὸ χιλιοστὸν ἢ τὸ πολλαπλαῖον τοῦ χιλιοστοῦ τῆς ἁξίας (per singulas millenas), ἐκαστὸν δὲ κτήμα ἠδύνατο νά εἶναι ἢ τὸ πολλαπλαῖον χιλιοστῶν, ἢ μέρος αὐτῆς.

Ἀλλ' αἱ μαρτυρίαι, ἐφ' ᾧ ἐστηρίχθησαν, ἀνάγονται ὅλαι εἰς τὴν Ἰταλίαν, ἐνθα ἐδέχθησαν μεγαλητέραν ἐκτασίν τῆς φορολογικῆς μονάδος ἐκ χιλιον jugera ἢ καὶ πλέον, καθόσον ἐν Ἰταλίᾳ τὰ κτήματα ἤσαν ἀπέραντα (latifundia), ἡ δὲ ἐναντία ἐκδοχὴ προήλθεν εἰς ἐσφαλμένη γραφή, milenos solidos, ἀντι milenas, μὴ ἄποδοτικὰ εἰς τὸ solidos. Τὴν ὀρθὴν ἔμμηναν ἐπεθεσιασμὸν ἀλλη ἀπόδειξες ἀσφαλῆς, ἡ ἀνυπερείσκε ἐν συρικῇ διαλέκτῳ σύλλογο ἱσομείον νόμον ὅλες τὰς ἀνατολικὰς χώρας τοῦ ἐτου 501, ἐκ τοῦ ἐλληνικοῦ μεταγλωττισθείσα. Ἐν αὐτῇ κεῖται, ὅτι κατὰ τοὺς χρόνους Διοκλητιανοῦ ὁρίσθη τὸ ἱδύον (jugum), ὡς ἀποτελούμενον ἐπὶ ἀμπέλων ἐκ 5 jugera, ἢ 10 πλέθρων, ἢ ἐπὶ ἄγρων ἢ 20 jugera ἢ 40 πλέθρων, ἐν ὧν ἐπὶ

5) Ὁ λέξις ἐλληνικῇ ἐν τῷ συριακῷ κειμένῳ.
oriously apointontai 225 plakai elaiakia, en oreinē de χώρα 450. Έξαν δ' αγρός εinessen deuterēs poiothēs kai oreinēs, apointontai 40 jugera, ή 80 plēthra, έξαν δ' εinessen tritēs poiothēs, 60 jugera, ή 120 plēthra. Peri katametrēshēs oreinōn tótpōn kai bokhsimōn den génetai loga, alla peri ektrimēshēs tis prosódou aúton.

'Anállogon ti periēgetai en epistole Thēodorētou, episkōpou Kύρ- roun en Συρία, πρὸς τὸν Τιπαρχον Κωνστάντιον ἐν ἑτεὶ 423, ὡς ἡ Κυβριστικὴ κατὰ μήκος μὲν ἀριθμεῖ 40 ρωμ. μίλια, ἐκά δὲ κατὰ πλάτος, (ἀρχα 1600 τετραγωνικὰ), χ' ὁδὲν, ἡ μόνον ἀχρηστον ὅλην φωσα, περίγουσα δὲ 50,000 ἐδέθερα ζυγά (δηλ. ἀροφολήγητα), και 10,000 ταμηκά. Κατ' αὐτὴν τὴν ἐκτάσει ἀναλογοῦσαν 26 jugera ἄνα ἐκατον ἦχου, ἐνώ ώς εἰρήνη, κατὰ τὴν διαδήμησιν τοῦ Διο- κλητιανοῦ δὲ ἐκατον ἦχου ἀναλόγως τῆς ποιότητος ἀποτυποῦσι 45, ὡς τὸ πολὺ 60. Ἐν οἷς ἀριθμοῖς δὲν συμφωνοῦσιν, ἀποδεικνύεται ὁμοιοτότης ὡς οἱ ἰσόγοι ωρίζετο διὰ τῆς ἐκτάσεως, κατὰ τόπους διαφεροῦσι.

Ἄι γενόμεναι καθ' ἐκάστην περιφέρειαν καταμετρήσεις ἀνεγράφωστο εἰς φορολογικα βιβλία, publice tabule, libri censuales, encauta, encautaria, vasaria publica, πολώτηρα 4, και διασωθέντα μέχρι τοῦ μεσαίωνος μετανομάζησαν capitastra, ὡς περίεχοντα τὰ capita, κατὰ συγκοπὴν δὲ catastra, δὲν καὶ τὸ γαλλικὸς cadastre 5.

Τὰ ἵσα τῶν βιβλίων τούτων ἦσαν παρὰ τῷ Αὐτοκράτορι, διότι ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῶν ἐξεδιδότα ἡ ἐπινέμησις (indictio) περὶ τοῦ ἐπιθέλη- τιου καὶ εἰσπρακτοῦ φόρου 6. Ταυτών ἀνέκδαθεν ἐπηρεῖτο τὰξις καὶ ἐπὶ τῶν διαγραμμάτων, ή σχερίων (forma, typus, pertica) τῶν εἰς τοὺς ὁικιστικὰς διανεμομένων καὶ καταμετρηθεισῶν γαϊῶν, ὡς τὰ ἱσα κατετίθητο εἰς τὸ ἀρχεῖον τοῦ Καίσαρος (sanctuarium principatus). 7

1) Thēodorēt. epist. 42.
3) Gōthofred, ad L. 8. C. Th. de censu L. I. C. Th. de veter.
5) Rudorff Feldm. I. σ. 455. — Siculi Flacci de condic. agror.
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Τέσσαρες φορολογικοί τύποι διεσώθησαν, ἀρκοῦντως ἐμφαίνοντες τὸν τρόπον τῆς βεβαιώσεως τοῦ φόρου. Ο Πρώτος εὑρέθη ἐν Ὀλύμποις τῆς Δεκαχήνες τοῦ Ἑτους 323, περείχον τὸ ἄθροισμα τῶν ὁρειλομένων παρὰ τῆς ὑπῆς κοινότητος τελεσμάτων. Ἐπονται κατὰ χωρία (pagi) τὰ ὄνοματα τῶν κτητόρων (possessores) καὶ τὸ εἰς ἔκαστον ἐπιθάλλον. Ὁ δεύτερος εἶναι τῶν Ἀθηνῶν, ἐκ τῶν ἀνακαρφῶν Πυργιωτίσσης, διαλαμβάνει ἑπίσης τὰ ὄνοματα τῶν κτητόρων, τῶν κτημάτων, τῆς θέσης τῶν καὶ ἐν ἄκρω τόσῳ τὸ τέλεσμα. Ο τρίτος καὶ οὶ τέταρτος ἀνεφέρθησαν ἐν Θυρης καὶ ἐν Ἀστυπαλάιᾳ, ἑπίσης περείχοντες τὰ ὄνοματα τῶν κτητόρων, τὰ κτήματα ἕκαστου, ἡ ἐκτασιν τῆς ἐσπαρμένης γῆς, ἐν μὲν τῇ Θυραικῇ ἐπιγραφῇ εἰς jugera, ἐν δὲ τῇ Αστυπαλαίᾳ εἰς ξυγά, ἡ ἐκτασιν τῆς ἀριθμοῦ, τῶν ἀριθμῶν τῶν ἔλαιων, τῶν δούλων, τὸ κτήμα καὶ τοὺς παροίκους, ἐν τέλει ἀριθμῷ ἐμφαίνει βεβαιώς τὰ τέλεσμα.

Ἡ φορολογικὴ μονὴ δὲν ἦτον ἀπανταχόο ἢ αὐτῇ, ως ἐμφαίνεται εἰς τὸν διαφόρον ὄνοματος κατὰ χωρία. Ἐν Ἀρρηκὴ πάντωτε περὶ κεντουρίων (centuriae) γίνεται λόγος, καὶ μάλιστα ἢ τε ἐκτασις καὶ ἡ ποικίλη φαίνεται διαφέρουσαι. Ἐν ἔτει 422 έθεσσαν ὁ Ὀνομάς ἐν τῇ ἀνθυπατικῇ ἐπαρχίᾳ Ἀρρηκῆς, ότι ταμιακαὶ εἴναι 9002 κεντουρίζει καὶ 141 jugera, ἐλεύθεραι δὲ Ἐπόδημη Κεντουρίζει καὶ 144 1/2 jugera, ἐν δὲ Βυζαντία, ταμιακαὶ 7460 κεντουρίζει καὶ 180 jugera, ἐλεύθεραι δὲ 7615 κεντουρίζει καὶ 3 1/2 jugera. Πρὸ ὁλίγου εἰδομεν,

1) Mommsen, I. R. N. n. 216.
2) Ἀρχαιολογικὴ Ερείπωσις 1870 α. 358—378. Εἴναι βουκατζίς ἐποχῆς ἄλλη ἀγνοούσα πολέμου. Ἐν παραδείγματι ἰωύνας Διορμηθεός, Ιουνία Εὐπλοία, Ιουνία Φαληπτής, χωρίου ἐν Αναδημίας. B. Ἀλλη ἰούνα ἀναγραφῇ καταλήγει εἰς τὰ ἔξης ἀν ὕγρακε παρὰ τῶν Φαλουτίου Ἑφανῶν κληρονόμων.
4) L. 6. C. Th. (20. 6) Νεαρά 47. κερ. γ', ἢ τε ποιον τῶν ἐγκυκλείων, ἢ ιούνας ἢ οἰγαλίων, ἢ ὅπως δητοῦν αὐτὰ κατὰ χώρας καλοῦν. Νεαρά 128. κερ. γ'. ΟÜ μὴν ἄλλα καὶ τῶν ιούνων ὕπως τῶν οὐδίων, ἥμους κεντουρίων.
6) L. 43. C. Th. de indulg. (41, 28).
ὅτι ἐν Ἰταλίᾳ ὦτον ἐν χρήσει ἡ χιλιοστὸς (millena) ἐκ χιλιῶν jugera. ¹

Τὰ οὕτω σημείωσαν ἐν ταῖς ἀπογραφαῖς δὲν ἦσαν πάντοτε ἀκριβῆ, οὐδὲ ἀναλογία, ὅπερ ἔχρηζον διορθώσεως. Αὕτη ἔγινετο κατὰ τὴν ἀναθεώρησιν διὰ νέας δηλώσεως. ² Εἷς ἐν τῷ μεταξὺ μέρος τῆς γῆς εξηγονοῦντο διὰ χάσματος, ἡ κλήματα, ἡ δένδρα ἐξηγοῦντον ἡ ἀρμόδιος εὐρος (censor) ἀπαθεῖται, οὐχὶ ὅμως τὸν ἐκκόψαντα ἀντά. ³ Επὶ πάσης μεταβολῆς τῆς κυριότητος, εἰς ἄλλον περιεχόμενον, ὡς καὶ ἐπὶ πάσης ἐνοικίασεως, ὑπῆρχαν ἀνάγκη σημείωσες ἐν τοῖς δημοσίως βεβλίοις, οὐχὶ διότι ἡ ἑλλοιώτου τὸ εἰσπρακτέεν ποσὸν τῆς τελευταίας, ἀλλ' ἄλλο ὑπὸ τὸ συντελοῦν πρόσωπον.

Πότε ἔγινοντο αἱ ἀναθεωρήσεις, ἀγνοοῦμεν. Ἑκ τῆς παραπτηρήσεως Ὀὐλπιακοῦ, ὅτι συστέπατο ἢ κατὰ τὴν τελευταίαν διεκκείται ἁρχῆς, ἐξήγηθη συμπέρασμα, ὅτι κατὰ τοὺς χρόνους αὐτοῦ ἀνά πάσαν διεκκεῖται ἐγινετο ἀναθεώρησις. ⁴ Ἀλλοτε οἱ Ῥωμαῖοι ἀνεθεώρουν τὰς ἀπογραφὰς κατὰ πενταετηρίδα (liustrum). Μεταγενεστέρας ὅμως ἀπαντᾶ ἡ διεκαπηντηρίς, ὑνομοσχέδης indicetio. ⁵ Αὕτη ἡ ἐπιθελί τοῦ φόρου οὕτω ὑνομάζεται, ὡστε καὶ κατ' ἐτος ἠδύνατο νὰ γίνη indicetio ἡ ἐπιπέμφησις. Τούτο ὑπὸ σύνηθες ἐν Αἰγύπτῳ, ἐνθα ἐκ τῆς ἀναθάσεως τοῦ Νείλου ἡρτητο ἡ οἰκ. παραγωγή, διὸ ὑπῆρχεν ἑκπαιδεύτηκα καὶ τὸ

¹) Περὶ ἀριθμήσεως κατὰ χιλιοστῶς ἐν Ἰταλίᾳ καὶ Ἀφρικῇ πρὸς Frontinus de contr. agr. Rudolf F. Feldm. I. s. 46, 47.
³) L. 4. § 4. αὐτ.
⁵) Saviγny, Verm. Schr. II. s. 126.
⁶) Ο Momm σεν, Staatsr. II. 945. εἰκάζει ἢπ τῶν ἁρων τοῦ Ἀδριανοῦ, ὡς δύο ἀφεν τῶν ἐπὶ διεκαπηντηρία καθυστεροῦντων. Διδων Κάσσι, 69, 8. Vita Hadr. 7.
⁸) Indictione anniversarìs vicibus emissa L. 8. C. Th. de extr. (41, 6). L. C. Th. de ind. (41, 5).
Νειλόμετρον 4. Ἀπὸ τοῦ τεταρτοῦ αἰῶνος ἐκράτησεν ἡ συνήθεια, καθ' ἣν ὁ χρόνος ἀρίθμεται κατὰ περιόδους διεκατένα έτών, ὡστε ἀπὸ τῆς ἐναρκείας τοῦ κύκλου διδασκει, εἰς ὥσπερ ἔκαστον ἔτος ἡ ἀριθμός, ὁσιὸν ἰδικαίως πρώτης, δευτέρας, τρίτης, μέχρι πεντεκαίδεκάς τις, ἀρχομένου τοῦ ἕτους ἀπὸ 1 Σεπτεμβρίου καὶ λήγοντος τῆν 31 Αὐγούστου 4. Ἡ λέξις ἐπενεμῆσαι κατὰ τοιαύτην ἔννοιαν εὑρῆτη ἐν ἐπιγραφῇ Μεγάρων τοῦ ἕτους 402. Οἱ Βουλαντίνοι κατὰ τοὺς τελευταίους χρόνους παρέθετον καὶ τὸ ἔτος ἀπὸ κτίσεως κόσμου, ἐν δὲ τῇ ἐπιστείᾳ Βυζαντίου ἀπὸ τοῦ ἔτους αἰῶνος ἐνίστην παρέγγραφον καὶ τὸν ἄρχον τῶν ἐπενεμῆσεως ἀπὸ Χριστοῦ γεννήσεως, οἷον Indictionis LXXIX anno V 4.

Εὐρισκόμεν ἐν τούτω, ὅτι πρὸς ἀναθεώρησιν ἐστέλλοντο ἐξισωται (Peræquatores) καὶ ἐκτάκτως ἐπόται (Inspectores) 5.

Ἡ ἐναρκτὶς τοῦ ἕτους καὶ τῆς ἐπενεμῆσεως ἀπὸ τῆς 1 Σεπτεμβρίου συμπίπτει μετὰ τῆς καταβολῆς τοῦ φόρου, γνωρίμης εἰς τρεῖς δόσεις, τὴν πρώτην Σεπτεμβρίου, τὴν πρώτην Ιανουαρίου καὶ τὴν πρώτην Μαΐου. «Τριμερος δὲ πάντα τὰ δημοσία εἰσερέσθαι—τουτεστὶ καὶ καλάνδαις Ιανουαρίου καὶ καλάνδαις Μαΐου καὶ πρὸς τὰ τέλη τῆς ἐπενεμῆσεως (δηλ. τὴν πρώτην Σεπτεμβρίου), εἰς ἓσον τριών μερῶν διεισερχόμενον τῶν δημοσίων καὶ μηδεμίας καινοτομίας ἐν τῷ μέσῳ γνωρίμης κατὰ τῶν συντελῶν 6.»

Ὁ κατὰ τοιαύτην ὑμερομένην ἐκτάσειν ιδοῦν, ἡ Ζυγοκεφαλῆς, ἡ κεντουρίας, ἐπιβαλλόμενος φόρος ἐτελείτο, ἡ εἰς χρήματα, ἡ εἰς εἰδή, προσετήθη ἕτερα καὶ ἡ λέξις αἰπμαν, ὡστε ἴππο χορήγησις καρπῶν καὶ ἀξίων εἴδων, πρὸ πάντων διὰ τὰς χρείας τοῦ στρατοῦ ἤ τῶν ἐν ἀξιωματικοῦ, καὶ ὀφείλεται κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν τῶν δημοσίων τελεσμά-

1) Κλήμ. Στρωμ. 6. σ. 633.—Rufini, II. E. I. 2.—Descripi. de l'Egypte I. σ. 8. II. σ. 63. C. Inscr. Gr. 4957.
2) L. 3. C. Th. (41, 28).
3) Le Bas, Voy. Inscr. II. n. 38.—Mommsen, Ueber den Chronogr. σ. 578.
4) Art de vérifier les dates I. σ. 3.
5) L. 2. § 4. C. Th. de cens. (15, 14).
6) L. 13. C. de ann. (10, 46) Basc. NS. η. 43.
των καὶ κατὰ τὰς αὐτὰς προθεσμίας. Τὰ χαρηγοῦμενα εἰδή, τρόφιμα, φορβή, ξυλεία, ἰματισμός, παρεδίδοντο εἰς τὰς ἐπί τούτων δημοσίας ἀποθήκες, πρὸς τοὺς εἰδικοὺς ἀποδέκτας (suspectores), κατὰ τὰ δημόσια σταθμά. ¹)

Ἐν Θράκῃ καθ' ὑπόθεσιν 20 ζυγουκεφαλαί (capita) ἔδιδον ἕνα ἰματισμόν, ἐν Σκύθῃ καὶ Μυσίᾳ 30 ζυγουκεφαλαί καὶ ἐν 'Ανατολῇ καὶ ἐν Ἀιγύπτῳ 33. Αἱ χαρηγήσις αὐτὰς ἦδυναν νὰ μεταποιηθῶσι καὶ εἰς χρήματα (adæratio), αὐτοπρὸς ἀπαγορευμένης τῆς ἐμπορίας. ²)

Ὡς φαίνεται, ἡ χαρηγία αὐτὴ, λογικόμενη εἰς χρήματα, κατ' ἄρχας δὲν ὑπὲρέβαινε τὸ ½/₁₀ τοῦ χρυσοῦ νομίσματος, ἐνῳ κατόπιν ἔφθασε τὸ ¹/₁₀ καὶ τελευταῖον τὸ ¼, κατὰ ζυγουκεφαλὴν. ³)

Ἀντιπρός, οὗτοι ἐν ταῖς δημοσίαις ἀποθήκαις δὲν ὑπῆρχον εἰδή, καταναλωθέντα, ἐγένετο ἡ λεγομένη συνωχή (comptio), τουτέστιν ἐλαχιστόν τι ἀναγκασθοῦντα παρὰ τῶν φορολογομένων κατὰ τὴν ἀγοραίαν ἑκτίμησιν ἀποζημιωμένων, ἡ καταλογοζημένου τοῦ ἀντιτιμοῦ ὡς προκαταβολῆς τοῦ χρηματικοῦ φόρου. ⁴)

Ἐξαιρετικὰ ἦσαν τὰ βάρη τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς 'Αφρικῆς, ὡς διατρεφοῦσιν τὴν Ῥώμην καὶ κατόπιν τὴν Κωνσταντινούπολιν διὰ σιτιστημῶν καὶ ἄλλων εἰδῶν. ⁵) Ἀνέκαθεν ἐν Αἰγύπτῳ ὁ φόρος ἦτο διπλοῦ ἐνακτὸν μέχρι πέμπτης ἐκατονταετηρίδος. ⁶) Ἡ Αἰγύπτως μόνη παρείχεν ὅσον ἀπητεῖτο διὰ πεσσάρων μηνῶν σιτάρκειας, περίπου 20

---

¹) L. 45. C. Th. de ann. (41, 4) Unusquisque annonarias species pro modo capitationis et sortium praebiturus L. 2. C. Th. de imm. (41, 42) L. 32. § 6. de admin: tut. (26, 7).
²) L. 4. 5. 11. C. Th. de erog. (7, 4) L. 49. 24. C. Th. de suspect. (12, 6) Νεαρά 428. θερ. τέ.
³) L. 3. C. Th. (7, 6).
⁵) L. 32. C. Th. (7, 4).

¹) Τὰ ἄλλα εἰδή ἀναβολῆς species Vopisc. Aurel. 45.
⁵) Γένεσις μ' 24. Καὶ δόστε τὸ πέμπτον μέρος τῷ Φαραώ. Orosius I. 8. 5. ἐν ἔτει 417.
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

207

ἐκατομμ. μοῦδων 1. "Ολοι ἤμοι αἱ χρονικῆς καταλογίζοντο κατὰ φυσικῶν λόγων εἰς τὸ σύνολον τῶν ὑφειλομένων φόρων 2. Ἀνέκαθεν ἐν τούτως ὑπήρχε φορολογικὴ ἀπογραφὴ τῶν κτημάτων, ἐμφαίνουσα τὰ μέτρα αὐτῶν κατὰ κατηγορίας γιὰ τομοφόρου, ἀμπελώτοδος, ψηλῆς, ἢ παρα-

δείσων (κάτω), καὶ ὡρίζετο τὸ βαρύνον ἐκαστον κτῆμα τέλεσιμα, ἀρ-

τάθες, σῖτου καθ' ὑπόθεσιν ἀνὰ ἐκάστην ἁρουργὸν ἢ καραμοῦ οἶνου 3.

Επὶ τῇ βάσει τῶν δημοσίων ἀπογραφῶν δ' Αὐτοκράτωρ ἔξειδε τὴν

ἀρίθμησιν τὸ καθ' ἐκάστην ἐπαρχίαν συντελεσθῆσαι μεν ἐπιταγῇ (de-

legatio). Ἡ εἰδικὴ ἐπιταγὴ ἐκάστης ἐπαρχίας διελάμβανε τὸ ποσὸν τῶν ἵπποκεραλῶν (juga, capita) καὶ τι ἐθάρρυν ἐκάστην. Αἱ ἐπιτα-

γαί ἐστελλόντο πρὸς τοὺς ἐπάρχους ἐκάστης ἐπαρχίας πρὸς δημοσίω-

σιν, ὑπὸ τῶν κατὰ τόπους ἁρχῶν, μεθ' ἴδια, κατὰ τὰς νεοκρημικὰς

προθεσμίας, ἡρμῆτα ἐπιστραξίες 4. Οἱ ἄρχοντες τῶν πόλεων, βοηθοῦμεν

παρὰ τῶν μοναχῶν (tabulari) καὶ λογογράφων τῆς πόλεως, ἀνεύρι-

σικόν, τι ὑφειλεν ἐκκαστον κατὰ τὴν ἀναγεγραμμένην ἐν τῇ δημοσίᾳ

ἀπογραφὴ ἐκάστου κτήσαν 5, καὶ ἐπὶ τῇ βάσει ταύτη ὡς ὑποθέτονται

(exactores) ἐνήργους τὴν ἐπιστραγζμ 6. Οὕτω πάλιν ἔπεμψαν τὰ εἰς-

πραγματέας εἰς τὸν Κόμητα τῶν Ἀρχηγίων (τὸν Ἐρεστώτα τῶν τῆς

βασιλείας ἡγαυκῶν, τὸν Ἰπποργον τῶν Οἰκονομικῶν) μετά τοῦ φορο-

λογικοῦ καταλόγου 7. Εἰς αὐτού ἐφαίνετο τὰ καθυστερήματα καὶ πρὸς

ἐκδίνουν αὐτῶν παρὰ τὸν Κόμητος ἐστελλόντο οἱ κατοικάριοι 8, δι' ὅν

ἐξετελεῖτο ὁ ἐλεγχὸς.

1) Προ ὁλ. Περὶ κτισμ. Ε'. ά. Iustiniani edict. 13. 'Ιώτη πος Περὶ


2) Savigny Verm. Schr. Π. σ. 103. 165.

3) ΟΠ. Δ'. 109 Δ. σ. 54. 51. 'Επιγραφὴν ἐν 'Εδέου τῆς ἐποχῆς Απ-

γίδων. Lepsius Berl. Akad. 1855. σ. 75. Corp. J. Gr. 697. Letronne

Recueil. I. σ. 275. 298.

4) L. 43. C. de ann. (18, 16) L. 4. de canone. 10, 23.

5) L. 5. C. Th. de iis. (8, 15) L. 1. C. Th. de tabul. (8, 2) L. 2. C. Th.

ne collat. (11, 4) Δ. 6. α. Περὶ προστασίας.

6) L. 46. C. Th. de exact. (11, 7).

7) L. 4. C. de canone. (10, 23).

8) L. 27. C. Th. de susc. (12, 6) L. 9. C. de exact. (10, 19). B2σ. NS'.

ἡ. 24.
Εἰς οὐδεμίαν τῶν ἀρχῶν ἐπετρέπετο νὰ μεταβάλῃ κατ’ ἐλάχιστον τὰς ἐπιταγὰς, εἰτὲ πρὸς μείωσιν, εἰτὲ πρὸς αὔξησιν, καὶ μόνος ὁ Αὐτοκράτωρ ἐπὶ αἰτήσει τοῦ ἐνδιαφερομένου παρείχα τὰν ανακούφισαν διὰ θείου τύπου ή.

Τοιαύτη ἐγίνετο καὶ μερική ὁρισμένου προσώπου καὶ γενική. ὁ Αὐτοκράτωρ Ἰουλιανός, εὑρὼν τὸ ἐδαφικὸν τέλεσμα ἐν Γαλλίᾳ 25 χρυσῶν νομισμάτων ἀνὰ ζυγοκεραλῆν (caput), ἐμπεριέσθην αὐτὸ εἰς 7 πάντων συμπεριλαμβανομένων, δὴ εἰς καὶ αὐτῶν τῶν annonariae functiones.

Ἐν τῷ πρὸς τὸν Μ. Κωνσταντῖνον ἐνχαριστηρίῳ ὁ Εὐμένης ὁνομάζει τὴν ἐπιταγὴν τῆς Γαλλίας, Gallicani census communis formula, ἐπαινῶν τὸν Αὐτοκράτορα διὰ τὴν πρὸς τοὺς Ἐδούον ἄρεσθι ἐπτακικῆς τελεσμάτων (septem millia caput), ἐπίκαιν τοῦ τέμποτος μέρους ὅμοιο, ὡστε ἄνευ συνεπιδρασης πέντε καὶ εἰκοσικικίλια δεκα ἄρα ὅμοι 32 χιλιάδες. Οὐδὲς διατείνεται, ὅτι ο Μ. Κωνσταντῖνος κατὰ γράμμα ἁρπάειν ὅμοι τὰς ἀπαρτιζόμενας ἐπτακικῆς τελεσμάτων ἀδικητικὰς ἀφροδηνίως, διότι τότε δὲν ἐγίνετο ἡ ἀναζωοτύρησις τῶν ύπολοιπῶν πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδων, ὅν οἱ ἱδιοκτήται ἔμελλον νὰ φέρουσι τὸ αὐτὸ βάρος τοῦ φόρου, ὡς ἠμέτοχοι τῆς ἀνακούφισας.

Ἀναπόφημαν συμπέρασμα τοῦτο εἶναι, ὅτι ἀναλόγως ὑφεληθήσαν ὅλοι οἱ ἱδιοκτήται, μειούντος τοῦ εἰς ἐκαστὸν ἐπιβάλλοντος. Επὶ ὑποθέσει λοιπὸν, ὅτι ἐπτα νομίσματα κατὰ τὴν ἐπινήμην ἐλαμβάνοντο παρ’ ἐκάστης χιλιοστοῦς, οἱ Ἐδούοι ἔχρεωστον εἰς τὸ δημόσιον ταρατέον, ὑπὲρ 32 χιλιάδων χιλιοστῶν, νομισμάτων 225 χιλιάδας, ἀνὴρ ὅν περιφέρθη τὸ χρέος αὐτῶν ὑπὲρ 25 χιλιάδων χιλιοστῶν εἰς 175 χιλιάδας νομισμάτων.

Κατὰ τοιοῦτον ὑπολογισμὸν οἱ Ἐδούοι ἀντὶ 7 νομισμάτων ὑπὲρ ἐκάστης ζυγοκεραλῆς, λόγῳ τῆς ἀνακούφισες, ἔμελλον νὰ δίδωσι 5 ἐκ τοῦ ἂναξιώτυρησις. Τούτου αὐτὸ ἄλλοι καὶ ἡ δήποτε τοῦ Σελεωνίου πρὸς τὸν Αὐτοκράτορα

---

1) L. 4. 13. C. de annon. (10, 46).
2) A. m. i. a n. 46. 5. 14. Munera universa.
3) Gratiarum actio ad Constant. C. 5.
4) S. a v. i. g. n. V e r m. S c h r. II. c. 129.
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

(Maiores) Hic capita, ut vivam, tu mihi tolle tria 1. Βεβαίως δὲν ζητεῖ νὰ στερηθῇ τῆς ἱδιοκτησίας τριῶν ζυγοκεφαλῶν, οὔτε νὰ μὴν ἄφησην ἱδιοκτησία ἀφορολόγητος, ἀλλὰ νὰ ἔλαττωθῇ κατὰ τρία τὸ σύνολον τῶν τελεσμάτων αὐτοῦ.

"Εγὼμεν ἐν τούτω καὶ παραδείγματα ἀφέσεως τοῦ τελέσματος ὑπο-


1) Σιδονίους, Carm. 43.
3) Nov. Majoriani tit. VII. § 46.
4) L. 4. C. de palat. (12, 24) Bas. Τ'. λά. 2.

Π. ΚΑΛΛΑΙΓΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
χρεώνται ἄλλοι ἄντι ἄλλων πρὸς ἀναπληρώσιν ἐλλειμμάτων, αὐτὸς ὁ λογοθέτης (discussor) ὑπὸν ἐξ ἱδίων ὑπεύθυνος ¹, ὅτις ἐξεπλήρω ἐργά ἐλεγκτοῦ.

'Ὁ περισσοπρακτής (superexactio), εἰτε ἀρχῶν, εἰτε ἱδιώτης, ἀπέδει τὸ διπλάσιον εἰς τὸν περισσοπρακτηθέντα, καὶ ἐν ὑποτροπῇ ἐπι-

μορείτο κεφαλικῶς ².

'Οσάκις τὸ σύνολον τοῦ ἐπιβληθέντος ἐγκυττικοῦ φόρου δὲν ἤρκει, ἑκτάκτως καὶ ἐν μέσῳ τοῦ ἔτους ἴδινα τὰ διακαθή προσθήκη διὰ νεωτέρας ἐπιμελήσεως (superindictio ³).

Σπουδαίαι συνέπειαι ἐπήλθον εἰς τῆς καθερώσεως τῆς ἄρχης, ὅτι ἐν ἑκάστῃ περιφερείᾳ οἱ ἀποτελούντες τὸ συμβούλιον ὡς ποιεῖσθαι μένοι (Decuriones) εἶναι ὑπεύθυνοι διὰ τὸν ἐπιστραχὸν τῶν φόρων ἐξ ἱδίων, ὡς ἔχοντες τὴν περὶ τοῦτο θρόνα καὶ ἐπιτετραμμένοι νὰ εἰσπρά-

τωσὶ παρὰ τῶν συντελεστῶν ⁴.

Τὸ λειτουργημα κατέστη ἐκ τῶν ἐπαγθεστέρων καὶ πρὸς ἐποφυγὴν πολλὰ ἐπενοήθησαν, ὡς καὶ πρὸς ἐξανάγκασιν. 'Ὁ Αὐτοκράτωρ Ἀνα-

στάσισι κατέστησεν ἱδίους ὑπαλλήλους πρὸς εἰσπραξίν, τοὺς λεγομέ-

νους βιώτικος (indices) ⁵.

¹) L. 1. C. de discuss. (40, 30) Βασ. ΝΤ'. 1. 2.
²) L. 1. C. de superexact. (40, 20), Βασ. ΝΤ'. 7. 25.
⁵) Θεόδωρ ητοῦ, ἐπιστ. 42. Φείσανθος. δὲ τῶν πρισθελίων ποιεῖσθαι ἀπα-

ταιμένων ἂτερ εἰσπράττειν οὐ δύνανται.

⁶) Ἀρδέτος. Περὶ ἀρχῶν Π. 49. Νεαρὰ 38 πρ. 128. κεφ. 1.
Ε'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΛΟΣ

Παρὰ Ῥωμαίοις ἀρχικῶς ἡ εἰσφορά ἐστηρίζετο ἐπὶ τῆς ἀγροτικῆς περιουσίας, διὸ ὁ τιμητὴς διέγραφεν ἐκ τῆς Γερουσίας, ἢ ἐκ τῆς φυλῆς (tribus), τοῦς κεκτημένους πολυτελῆ σκευή ἢ ἐμφαίνοντα χλυθῆ, ἢπὶ ἀπρεπεῖα (probrosum), ἢ ἀπετίμα εἰς τὸ διεκατάθησον, πρὸς αὐξήσαιν τῆς εἰσφορᾶς 4.

"Εξω τῆς ἐκ τῆς ἀπογραφῆς εἰσφορᾶς (tributum ex censu) ὑπῆρχεν ὁμώς καὶ εἰσφορὰ κατὰ κεφαλῆς (tributum în capita) 5, ἧν ἐτέλουσι οἱ αὐτοεξουσίοι ἄνθρωποι καὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ χήραι, ὡς πρόσωπα μὴ ἐμφανιζόμενα ἐκώπουν τοῦ τιμητοῦ καὶ μὴ καταγραφόμενα ἐν τοῖς φυλετικοῖς καταλόγοις, ὡς εἰσφορᾶς αὐτῶν συνετέλει ὑπὲρ τῶν ἱππησίων διὰ τὴν διαπάνην τῶν ὅππων 6.

5) Festus, V. tributorum s. 364.
Τοιούτον φόρον κεφαλικόν ἔτελουν οἱ μὴ ἀνήκοντες εἰς τοὺς φυλετικοὺς καταλόγους μέτακινα (aerarii) 4).

'Εν γενείς ὁ κεφαλίκιος φόρος παρά 'Ρωμαίοις ἔθελετο περιφοροντικός καὶ εἰς τὸν ἐλεύθερον ἀνάρμοστος 5).

'Απὸ τῶν Μακεδονίων χρόνων (587 ἀπὸ κτ. Π. καὶ 167 πρὸ Χρ.) ἔπαιναι, ως εἰρήκαν, αὐτὶ εἰσφοραὶ ἐν 'Ρώμῃ καὶ μεταλίγην ἐν Ἰταλίᾳ, ᾧ ποτ' ἦν 'Ρωμαίοι ἐν ταῖς κατακτηθείσαις ἐπαρχίαις εὑρὸν παντοτικὰ φορολογικὰ συστήματα, ἢ διεισδύσαν, ἢ ἐπικατοπίσαν. 'Εν πλείστις εὑρὼν φόρον τῶν σωμάτων, ἢ κεφαλικόν, ἢ ἐπικεφάλιον, οἷον ἐν 'Αφρικῇ 6), ἐν Κιλικίᾳ 7), ἐν 'Ασίᾳ 8), ἐν Τήνῳ 9), ἐν Βρεττάνης 10). 'Ὁ φόρος οὗτος ὤπεν παντοειδῆς, ἢ τοῦ ἐπιπτούμενος (χειρωναξίων), ἢ κατὰ λόγον τῆς περισυσίας. "Ἀλλὰς παρὰ τὸν βαρὺν φόρον τῶν σωμάτων ἤτο τὸ τελοῦμεν παρὰ τῶν Ιουδαίων ὑπὲρ τοῦ ναοῦ διδραχμοῦ, ὅ ὁ Ὀὐσεπασικὸς ἑκάλευε πρὸς τὸν Καππαδοκίαν 11). Τὰ κεφαλικὰ ταῦτα τέλη ὡς ἐπιτοπολοῦ ἐπιτράπηκαν εἰς ἐκλήπτηρας 12).

Ὁ φόρος τῶν ἐπιπτούμενων (negotiatorum) ἐπανελθόν ἐν 'Ρωμῇ 13), οὖθεδέποτε πάυσας ἐν ταῖς ἐπαρχίαις ὑπὸ διάφορα ὁνόματα, οἷον aurum lustrale, functio auraria καὶ χρυσάργυρον 14).

Ἀλλὰ πρὸ τοῦ Διοκλητιανοῦ ἀπαντᾶ, κατ' ἀντίθεσιν τοῦ ἐγκατα-

5) Tertull. Apolog. 43.
6) 'Απικαι. βιβλ. 435.
7) Cic. Ad Att. 5. 46. 2.
8) Caesar. B. C. 3. 32.
9) Corpus I. Gr. 2336.
10) Διον. Κασσ. 62. 3.
11) 'Απικαι. Σορ. 80. 'Εστὶ δὲ καὶ Σόροι καὶ Κιλικίης ἐθήναι, ἐκατοστῇ τοῦ τιμήματος ἐκάτου. L. 3. de cens. (50, 46).
12) Αὐτόθι.
13) Ἰωσήφ. π. π. Περὶ οὐδ. πολ. 7. 6. 6.
14) Εὐαγγ. κατὰ Ματθ. 47. 24.—Ιωσήφ. Π. Ἀρχαίοτ. 42. 4. 1.—Cic. Ad fam. 3. 9. 5. ad Att. 5. 46. 2.
16) L. 8. 47. C. Th. de lustr. (43, 4).—Ζώσιμος Β'. 38.—Evagrius, Hist. Eccl. 3. 39.
κοῦ φόρου (tributum soli), οἱ κεφαλικὸς φόρος (tributum capitis), διάφορος τοῦ τῶν ἐπιτηδευματίων. Εἰς τὴν ἑγκυτητικὴν φορολογίαν (capitatio terrena) έκτοτε ἀντιτίθεται ἡ φορολογία τῶν εὐτελῶν (capitatio plebeja, ἡ humana). Ὁ κεφαλικὸς οὗτος φόρος ἐπεθάλασμεν έξίους εἰς ἄνδρας ἀπὸ τοῦ 20οῦ ἕτους καὶ εἰς γυναίκας ἐγκαίρως. Κατόπιν ἐμετράσθη ὡς πρὸς τὰς γυναίκας, ὡστε αὐτὰ ἐπέλουν τὸ ἱμίμισον (per binas mulieres), ἄλλα καὶ τοῦτο κατὰ τι μετεθήκη, διότι ἰδίω καὶ τρεῖς ἄνδρες ἤμοι, γυναίκες δὲ τέσσαρες, ἐν ἐπέλουν κεφαλικῶν τέλος 1.

Κατὰ τοὺς μὲν, πέντε ἄνδρες ἐναλλαξε, ποτὲ μὲν οἱ δύο, ποτὲ δὲ οἱ τρεῖς, ὅψινον δύο ἐπιμεραλία 2, κατὰ ἄλλους δὲ παρ' ἔτως ἠκλάσα τὸ τελούμενον, ὡστε οἱ τελεσάντες καθ' ἐν ἐτος ἄνω δύο, κατὰ τὸ ἐπόμενον ἐπέλουν ἄνδρες τρεῖς 6. Ἡ πάλιν ὁ κεφαλικὸς οὗτος φόρος ἐπεθάλασμεν καθ' ἐκάστην ἐστίαν συναπτοτελουμένην ἐκ τῆς συνδιαιτομένης ὀικογενείας, ἐὰν ἦνα ἄρθρη ἡ εἰκασία, ὃτι μετανομασθήν, ὡς ἡθήσεται, κατανικῶν 7.

"Ὅτι ἐπεθάλαστο τοὺς εὐτελείς, καὶ τὴν ἐγκατή τῆς κοινωνίας τάξιν, τὴν μὴ συντελοῦσαν κατὰ λόγον τῆς περιουσίας, ἐξάγεται ἐξ αὐτοῦ τοῦ χαρακτηρισμοῦ πλεβείαν capitatio. Αἱ τάξεις ἐπὶ τῶν χρησιμοτάτων Ἀὐτοκράτορον ὡσαν: Senator, honoratus, principalis, decurio vel plebeius. Οἱ εὐτελεῖς, οἱ οὐδεμίαν ἔχοντες περιουσίαν, ὅπως γὰρ αὐτῆς ἀποτίμησε, καὶ κατὰ λόγον αὐτῆς ἐγγραφώσιν εἰς τὰ φορολογικά βιβλία, ἐπέλουν τὸν κεφαλικὸν φόρον, ἐνώ ὁσά εἶχον περιουσίαν οἰκονομήσαντες ἢ κατανεύσαντες, ἓναγκάζοντο νὰ δηλώσουν αὐτὴν πρὸς ἀπόδοσιν ἀναλόγου

---

2) L. 4. C. Th. de vete. (7, 20).
5) Savigny, Verm. Schr. II.
6) Wuschke, Ueber den Census (Berlin 1847).
7) Zachariae, Mémoires de l'Acad. de St. Pétersbourg. σ. 41.
8) L. 7. § 2. C. Th. de tiron. (7, 13).
τέλους. Ὡς περιουσία ἐλογιζομένη καὶ οἱ δοῦλοι, ἀποτιμώμενοι μᾶλλον κατὰ τὴν καταγωγήν καὶ τὴν ἐπιτραπέζητα. Κατὰ τὴν ἀπογραφὴν τῶν ἁγιωτῶν ἐστημιστοῦν καὶ οἱ ἐν κύτῳ δοῦλοι, διὸ ἐλέγοντο ἕναπόγραφον (censiti), ἀλλὰ κατὰ πάσαν πιθανότητα, διότι δὲ αὐτοῖς δὲν ἠχεωστείτο ὁ θεὸς φόρος, ἔνιο ἀπετέλουσι μέρος τῆς κινητῆς περιουσίας οἱ μὴ ἐργαζόμενοι ὡς γεωργοὶ. Οὕτω, ἔναπόγραφοι ἄντες, δὲν ἠδονεύετο ἀποστασιάσα τῆς γῆς, ὁ δὲ ἐκποίησις αὐτῶν ἄνευ τοῦ κτήματος ἀπογραφέμενον.

Πρὸς βεβαιώσει καὶ ἀνακάλυψεν τῆς περιουσίας ἐγίνετο χρήσις πολλῶν καταπιστικῶν μέσων καὶ βασάνων, καὶ ἐκτραγῳδοῦσιν οἱ σύγχρονοι (tormenta ac verbera personabant). Ὁ Ζώσιμος, ἵππος μετά τινος ὑπερβολῆς, λίγη περί τοῦ Μ. Κωνσταντίνου, ὡς: «ἡν ὁδιγεὶς μελλόντος τὸν τετραστῆυς ἐνίστασθαι χρόνος, καθι δὲ ἐδεί τότε τὸ τέλος εἰσφερόμεθα, θρήνους ἀνά πάσαν πόλιν καὶ ὁδυρμοὺς, ἐνστάνως δὲ μάστιγας καὶ βασάνως ἐπιφορέμενας τοῖς σώμασι τῶν δικ. ἐπειδὼν ἱππάτων ζημίας ὑπενεγκεῖν μὴ δυναμένων κτλ.».

Ἐν ἐλλείψει πάσης περιουσίας ἐπιδεικνύεται ἀποτυχίαις οἱ εὐτελεῖς ὑπήρχοσι εἰς τὸ κεφαλικὸν τέλεσμα, περὶ οὗ ξανθὸ ὁ λόγος.

Ἐν ἐντεργασίᾳ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου πρὸς τὸν Πραεδρὸν Λυκίας καὶ Παναγιώτης τοῦ ἔτους 313 βλέπομεν, ὡς εἰς τοὺς ἐν ταῖς πόλεσι εὐτελεῖς τῶν ἐπαρχιῶν τοὺς ἐγραφηκότα τὸ κεφαλικὸν τέλεσμα, ὡς ὁ Διοκλητιανὸς ἀρχηκεὶ ἐλευθερώς αὐτοῦ ὅλους τοὺς ἐν ταῖς πόλεις τῆς 'Ἀνατολῆς εὐτελεῖς (plebs urbana). Δὲν εἰναι ἀκριβεῖς, ὡς ἡ διεύθυνσις αὐτῇ ἐξετάζῃ εἰς τὴν Δύσιν, ἐνθα εὐρίσκωμεν καὶ μετέπειτα

---

4) Lae. tan. De mort. pers. 23.
5) Zώσιμος, B'' 38.
6) L. 2. C. Th. de censu (13, 10). Κατὰ τι παραλλαγήν ἐν L. I. C. de capiti. (44, 6). Κατὰ Σωτ᾽ ο᾽ ιανον, E'' 4. ο Ἰουλιανὸς διεξήκε: «τὸ πλῆθος τῶν χρηματίων σὺν γνωστὶ καὶ ποιοῖ ἀπογράφωσιν καὶ ποιῶν ἀπογράφωσιν καὶ καθότα περ ἐν ταῖς καθότας φόρους τελεῖν».
7) Savigny, Verm. Schr. II.
τὸν κεραλικὸν φόρον ἐν ταῖς πόλεσιν 1, ὥν ἔξηκολούθησαν νὰ λαμβάνω-
σιν οἱ Γάπθεοι ἐν Ἰταλίᾳ (hina et terna) 2. Κατὰ Θεοφάνην (Α' σελ. 631) ὁ Λέων "Ἰσαυρός «φόρους κεραλικοὺς τῷ τρίτῳ μέρει Σικελίας» καὶ Кαλαβρίας τοῦ λαοῦ ἐπέθηκεν». Τουτέστι τὸ τρίτον τοῦ κερα-
λικοῦ φόρου παρ’ ἐκάστου ἀδιακρίτως, ἐπεὶ ἐν ταῖς πόλεσιν, ἐπεὶ ἐν τοῖς ἄγροις.
Τούναντιον ὁ Θεοδόσιος Β' καὶ ὁ Οὐαλεντινιανὸς Γ' κατήργησαν ὅλως τὸ κεραλικὸν τέλος ἐν Θράκη, διατηρήσαντες μόνον τὲ ἱδρυ-
κόν 3, ὡς ἡ λεπτὸ ἐπράξει ὁ Οὐαλεντινιανὸς Α' καὶ οἱ συναντοκρα-
τορες ἐν Ἡλλαδή 4, διὰ τὰς συγκάς, φαίνεται, τῶν βαρβάρων ἐπιθέματα.
Τούτῳ τὸ κεραλικὸν τέλος παρέμεινε βαρύνη τῶν γεωργικῶν τάξεων τῶν ἐναπογράφων, ἢ παροικών (coloni), περὶ ὃν κυρίως ἐνδιαφερόμεθα.
Ἐν Νεκρί 128 'Ἰουστινιανοῦ, ἀνακεφαλαίας τὰ περὶ φόρον, δὲν γίνεται μὲν λόγος περὶ τοῦ κεραλικοῦ, ἀλλ' ὅπως εἶναι τὸ πιθανότερον, ὅτι τὸ τέλος τῶν ἐναπογράφων, ἢ παροικῶν, ἐσπαγμότο ἐν τοῖς ἔρω-
τα κεφαλικοὶ βαθύτατος ἐν τοῖς ἐγκρυτικοῖς κτημάτων ἐπὶ τῆς κυριοῦ ἐκάστου κτήματος καὶ συγκεφαλαίαις μετὰ τοῦ ἐγκρυτικοῦ τελεσμάτων συνάμα εἰσεπράττετο τρ' 5.
Ἐν Ποτηρίῳ μαρτύρεται ὁ Ἀὐτ. 'Αναστάσιος κατήργησε τὸ χρυ-
σάργου, πρὸς κοινῆς ἐνοχῆς συνάστασι καὶ τάς καταγραφὰς ἐν τῷ ἱσποδόμῳ 6, περὶ τοῦ κεραλικοῦ τέλους εἰσδομένη, ὅτι ἐν Κώδικι ὁ 'Ιου-
στινιανὸς διετήσε ὁ διάταξιν, καθ' ἐν ἀνά δῷ καὶ τρεῖς τελεύτῃ κεραλικὸν φόρον ἢ ἄγροται 7, οὗτος ἐν 'Ἐπιτομῇ 'Ιουστιανοῦ ἀποκα-
λοῦνται capite censi 8. 'Ωσαύτως ἐν διατάξει τοῦ Κώδικος Ἰουστι-

---
3) L. 1. C. de col. Thr., (44, 54).
4) L. 1. C. de col. III. (44, 53).
5) Διὰ τοῦτο κατὰ Νεκράν ἐκ θερ. η. ὁ εἰσπράττων ἐδίδευ ἀπόδειξιν ἐμφα-


7) L. 40. L. de agric. (44, 47).
νικοῦ 1 εξηλείφθη μόνον τὸ περὶ τῶν εὐτελῶν ἐν ταῖς πύλαις τῆς διατάξεως Θεοδοσίου 2.

Καθ' ὅλον τὸν μετέπειτα χρόνον ἐν διαλειμμάτων γίνεται πάλιν λόγος περὶ κεφαλικοῦ τέλους. Ο Λέων ὁ Ἡσυχερὸς διητάττει: «ἐποπτεύειν τι καὶ ἀναγράφεται τὰ πεπτωμενα βρέφη πρὸς τὸ ἀπαίτεισθαι τὸν λεγόμενον κεφαλήν τών ἑτέρων». 3 Ο Νικηφόρος ὁ ἀπὸ Γενικοῦ (802—803) ἔπες διέταξεν: «ἐποπτεύεσθαι πάντας καὶ ἀναγράφεσθαι τὰ τούτων δημόσια τέλη, . . . τους . . . παροίκους . . . τὰ κατικά ἀπαίτημα τεῖσθαι». 4 Πρέπει να ἴσαν ἐν χρήσει, ἀπὸ οἱ ἐρμηνευταὶ τῶν θείων Γραφῶν, ὁ Οἰκουμένιος ἐν ἔτει 1000 καὶ ὁ Θεοφύλακτος ἐν ἔτει 1070, τὴν ἀναθέσειν ἐν τῇ ρήσει τοῦ Αρ. Παύλου πρὸς 'Ῥομαίοις Π' ἣ: «Ἀπόδοτε οὖν πᾶσι τοῖς ὀρείλακα τῷ τὸν φόρον, τὸν φόρον τῷ τῷ τεῖς, τὸ τέλος,» ἐρμηνεύουσιν οὕτω ποιεῖ: «Τῷ τὸν φόρον χρεωτωμοίρα μένῳ, ἥγουν τὴν λεγομένην κεφαλήν τών ἀπόδοσιν τὸν φόρον τῷ τῷ τεῖς δή, ἥγουν τὸν ὑπὲρ τῆς γῆς συνεποροφάν, τὸ τέλος».

Κατόπιν θέλομεν επαγάγει καὶ ἄλλας προβάσεις.

'Αξιοπερίεργος πρὸς ἀκριβὴ χαρακτηρισμόν τοῦ παροίκου εἶναι ἡ διάταξις, δι' ἡς δρίζεται, ὡς ἐκκατοστὸ κτήτωρ ὀρείλας μόνος νὰ φοροτίζῃ τὴν εἰσπράξει τῶν ἀναγράφων εἰς τὰ κτήμα κατὰ τὸν τελευταίον παρᾶ πᾶν ἐν αὐτῷ ἐνδεχόμενον (in locis isdem censitos). Ἐὰν δὲ ο ἐναπόγραφος ἔχῃ ἢδη κτήματα ἄλλαχου, περὶ τῶν τελευταίων αὐτῶν χνῆκε ἡ φροντὶς εἰς τὸν κατὰ τὸν τελευταίον εἰσπράξεως 5.

Ἐντεύθεν συνάγεται τὸ συμπέρασμα, ὅτι καθαυτὸ ἐναπόγραφος, οἱ πάροικοι, εἶναι ἐν ἀλλοτρίῳ κτήτωρ ἐργαζόμενος γεωργὸς, ἐν ὁ ἐκεῖ ἐγγεγραμμένος κατὰ τὴν φυλογραφίαν σημείωσιν, καὶ τοί ἐξω ἰδίας κτῆσις ἄλλαχος. Ὡς ἐναπόγραφος καταβάλλει καὶ κεφαλικὸν φόρον, περὶ οὐ δομῶς ἐν τῇ διαταξίᾳ οὐδεὶς ὑπάρχει λόγος, διὸ προκείμενος περὶ τῶν εὐκτητικῶν τελευταίων (annonariae functiones).

2) L. 36. C. Th. de decur. (42, 4).
3) Θεοφάνης, Α' σ. 631.—Zechar. Nov. σ. 49. ἐν ὑποσ.
4) Λουζίνι σ. 61. ὑποσ.
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

'Αποχροντέα ἐπομένως εἰναι ἡ ἐκδοχή, ὅτι ὁ ἐλάχιστον κτήμα κεκτημένος (quantulacunque possessio) εἰναι ἀπηλλαγμένος τοῦ κεφαλικοῦ φόρου', διότι τὸ ἐναντίον βεβαιοῦται, ὡστε κτήτωρ (possessor) λέγεται κυρίως ὁ μὴ ἐν ἀλλοτριῷ κτήματι γεωργῶν, ἀλλ' ὁ ποριζόμενος ἐκ τῶν ἱδίων κτημάτων τὴν πρόσοδον. Κατ' αὐτήν τὴν ἔννοιαν ἀντιτίθενται ἐν τοῖς νόμιμοις κτήτορες (possessores) καὶ γεωργοὶ (coloni), ἐκεῖνοι μὲν ἀνήκοντες εἰς ἀνωτέραν τάξιν, ὡς ὑπέρτεροι τῶν βουλευτῶν (δημοτικῶν συμβούλων) καὶ τελευταίοι ὄνομασθέντες καὶ λαμπρότατοι, ἐνῶ οἱ γεωργοὶ ἦσαν εὐτελεῖς (plebei).

'Ὁ ἐν ἀλλοτριῷ κτήμα προσκέιμενος, μὴ κατέχων ἰδίων ὀνόματι, ἀλλ' ὀνόματι ἐλλο κυρίου, αὐτὸς κυρίος ὑποκείται εἰς τὸν κεφαλικὸν φόρον, δὲν εἰναι δὲ ἐν τῇ αὐτῇ τάξει ὁ δοῦλος, εἰκαὶ αὐτὸς ἐναπόγραφος καὶ γεωργός καὶ ἀναπόσπαστος τοῦ ἐδάφους, καθὸ ἀποτελῶν μέρος τῆς περιουσίας τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ, ὡς στερούμενος προσωπικότητος, εἰναι ἀνεπίδεκτος κεφαλικοῦ φόρου.

Διότι οἱ ἐλευθεραὶ καταστάσεις ζωγράφου ἐξαιρετικοὶ ἀπηλλάγησαν παντὸς φόρου, αὐτοί, αἱ σύζυγοι καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, οὐδὲ χρῆσον νὰ δηλώσωσι καὶ αὐτοὺς τους ἐν βαρβαρικῆς καταγωγῆς δούλους, δὲν ἐπεται εἰς ἀντιδιαστολῆς, ὅτι ὑπέκειτο εἰς κεφαλικὸν φόρον οἱ δούλων καταστάσεις ζωγράφου.

Πρὸς διαφωτίσαν τῆς ἀπορίας ἀξιοπερίεργον εἰναι, ὅτι ὁ ὑποδεχθεὶς καὶ ἀποκρύφαι ἀλλότριον ἀπαντάργαρον ὅρελει ἀποζημίωσιν εἰς τὸν κυρίον τοῦ κτήματος, εἰς ὁ ἀνήκει, διὰ τούς καταβληθέντας φόρους.

1) 'Ως εἴδεξεν ὁ Savigny, Verm. Schr. II. 'Ὅπα τὴν ἀνασκευὴν Zachariæ, Mémoires de l'Acad. de St. Pétersbourg s. 5.
4) Bas. ΣΤ'. ά 34. 'Ἐν ΝΔ'. ιά. 4. συγχέονται Βουλευταί καὶ κτήτορες.
6) 'Ὅπως συνεπέραν ὁ Savigny ἐν ὑποθείσῃ πραγματείᾳ.
λόγιον αὐτοῦ, ἄρα καὶ διὰ τὸν κεραλικόν (indemnitatem saeclatium tributorum), ἐνώ ὁ ἀποκρύφιος δραπέτης δοῦλον ὑπόκειται εἰς ἄλλας ποινὰς (ad eam poenam κτλ.). Ἡδοτὶ ὑπὲρ αὐτοῦ δὲν κατελθήθη κεραλικὸς φόρος.

Ἐκ τῶν πάντων γίνεται καταφανὲς, ὅτι μόνοι οἱ ἐν ἀλλοτρίῳ κτήματι γεωργοὶ καὶ οἱ εὐτελεῖς ἐν ταῖς πόλεσιν ὑπέκειντο εἰς κεραλικὸν φόρον, ὡς πρὸς τούτους μόνους καταργηθέντα. Οἱ δὲ θύλλοι, ὡς μέρος τῆς περιουσίας ἀπετιμώντο, ἐφ᾽ ὅσον ἦτον ἐν χρήσει ἡ ἔπτι τῶν οὐσιῶν φόρος (τὸ χρυσάργυρον).

Ὑπῆρξον ομοί καὶ δοῦλοι ἑκατόγραφοι, ἀνατόποστατοι τοῦ ἐδάφους, ὅπως ὑπῆρξον ἀνατόποστοι καὶ ἑλευθεροὶ γεωργοὶ.

Οἱ στρατιωτικοὶ, οἱ ἐπὶ τῆς φορολογίας ὑπάλληλοι (annonarii, actuarii), οἱ μὴ συμπληρωμένοι τὸ εἰκοστὸν πέριπτον ὡς, καὶ ἕγαροι καὶ αἱ μονάχουσαι καὶ οἱ ἑλευθεροὶ ζωγράφοι ὣσον ἀπηλλακμένοι τῆς κεραλικῆς φορολογίας, ἐνώ ὡς καὶ οἱ κληρικοὶ ἤσσον ἐξηρημένοι.

Ἄλλος ἦτον ὁ κεραλικὸς φόρος, ὃν ἐτέλουν οἱ ἕποροι συγκλητικοί, ἄνα ἐπὶ τὰ χρυσά νομίματα ἐκκατέστη, ἐνώ οἱ εὐπορεῖ ἐτέλους διὰ τὰ κτήματα κωτόν ἂν τέλεσα (follis, gleba), κατὰ χωριστὴν ἀγγεφήν, πρὸς τούτο δὲ ὑπῆρχε κατὰ τόπους ἡδος τῆς Συγκλητοῦ ἕδος (defensor). Αμφοτέρους τοὺς φόρους τῶν συγκλητικῶν κατήργησαν ο Ἰουστινιανὸς, ὅπως καὶ τὴν συνήθη διαπάνον κατὰ τὴν ἄναρ-

---

1) L. 2. § 3. C. Th. si vagum (40, 42). L. 4. C. Th. de fugit. (5, 9).
L. 8. L. de agric. (41, 48). Bas. ΝΣ’. α. 7:
2) Πανε. 6-6λ. 9. ττ. 4. Καλε. 6-6λ. 6. ττ. 2. Πλ. Zacharie, Mém. de l'Acad. de St. Pérésbourg.
4) L. 3. C. Th. de numer. (8, 4).
6) Πανε. 41. 46. C. de episc. (4, 3). Bas. Γ’, χ’ 6. Κληρικοί. τὴν ὀλιγαῖαν ἐπηγευσκέπτοντο κεραλιτών.
7) L. 40. 48. C. Th. de senat. (6, 2). L. 42. C. Th. de proxim. (6, 26).
8) L. 42. 16. 49. C. Th. de sen. (6, 2). L. 6. C. Th. de praet. (6, 4).
L. 2. 3. 4. C. Th. de pred. senat. (6, 3). L. 4—4. C. Th. de defens. (4, 28).
πησιν (praetura) 1. Παράμειναν ὁμας τα πρὸς τὸν Αυτοκράτορα δώρα
(aurantum oblaticium) ἐπὶ χαρμασώνα χυμβάντι, ἡ κατὰ τὸ νέον ἔτος. 2

Ἐκ τῶν μέχρι τούτῳ ἀκτιβαλλόντων εἰσάζεται ἡ στενὴ σχέσις τοῦ φορολογικοῦ συστήματος καὶ τῆς δουλοπαροικίας, διότι τὸ κεφαλικὸν τέλος, τὸ ἐπικείμενον εἰς τὸν ἔργαζομένον τὴν γῆν ἐναπόγγραφον, ἐστώ καὶ μισθωτῶν, προσετέθη εἰς τὸ ἐδαφικὸν τέλεσμα.

Ἐκ τῆς αἵτις αὐτῆς καὶ ἐκ τῆς ταυτότητος τοῦ ὄνοματος ὑπέλαβεν ὁ Гοδόφρεδος, ἑκατέτορ τοῦ Κοουικίου, ὅτι μόνος ὑπῆρξεν ὁ ἑγκτητικὸς φόρος, καθ᾽ ἐκ ἐγκτήσεως λόγῳ τῆς ἐν τῷ ἱερικῷ τάξιν ἐργασίας δουλών καὶ ἐναπογράφων καὶ τῆς δι᾽ αὐτῶν αὐξήσεως τῆς προσόδου.

Ἄλλα τὸ αὐτὸ ὄνομα, caput, capitatio, δὲν πρέπει ν᾽ ἀποτελεῖ
νήσον ἡμᾶς, ὡς ἐμφανῶς ἀπλῶς τὸ μέτρον τῆς φορολογίας, ἵνα τὴν φορολογομακρύνῃ μονάδα. 3 Ἡσος κατὰ ποσὸν τὸ ἑγκτητικὸν τέλεσμα καὶ τὸ κεφαλικὸν τέλος ἔστα ἤστα. 4 Ἡ πέρηχη μάλιστα καὶ ἄλλος φό
ρος ἐπὶ τῶν ζωῶν, ὄνομαζομένος capitatio animalium. 5 Ὡσαυτός ἐλέγετο capitatio ἡ capitus ἡ χορηγομενὴ φορᾶ ἐις τὴν δημοσίαν ὑπηρεσίαν, ὡς φέρον εἰς έιδος.

Ὁ Πλοῦτος πάλιν περίπεπεν εἰς τὴν ἀντίθετον πλάνην, ὅτι μόνος
ὑπῆρχε κεφαλικὸς φόρος, ὁ αὐτὸς καὶ διὰ τὰς κτήσεις καὶ διὰ τὰ πρόσωπα, 6 καὶ αὐτὸν ἤκολουθησεν ὁ Νέδιτος. 7 Ἄλλα καὶ πρὸ αὐτοῦ ὁ Αὐτός σχετὸν τὸ αὐτὸ ἐδιδάξειν.

Πῶς ἐκ τῆς στενῆς σχέσεως ἑγκτητικοῦ φόρου καὶ κεφαλικοῦ ἀνε
πτύρθη ἡ δουλοπαροικία θέλομεν καταγίνει ἤδη νὰ ἐκθέσωμεν.

1) L. 2. L. de prat. (12, 2). Bas. Σ', ζ. 5.
3) L. 1. C. de obl. (12, 49).
4) L. 6. C. Th. de coll. (14, 20).
5) L. 4. L. Th. de erog. (7, 4). L. 1. C. de ann. (1, 52).
7) Naudet, Des changements de l'administrat. de l'Empire rom II, σ. 322.
8) Dubos, Monarchie franco. I. ch. 12.
ΠΟΘΕΝ ὁ ΘΕΣΜΟΣ ΕΝΑΠΟΓΡΑΦΩΝ

'Εκθέσαντες τήν κατάστασιν τῶν ἐναπογράφων καὶ τήν πρὸς τὸ φορολογικὸν σύστημα σχέσιν αὐτῶν, ἀνεφάλλομεν τὴν ἔρευναν, πότε καὶ εἰ τῶν αἰτίων προῄλθην ὁ τοιοῦτος θεσμὸς, διὰ τὸ σκοτεινὸν τοῦ πράγματος. Περὶ τούτου ἓσως πορισθῶμεν μικρὸν τι φῶς ἔρευνοιτες, τῶς μετέπεπτε τις εἰς τὴν τάξιν ἐναπογράφου, διετο, ὡς εἶδομεν, δὲν ἦδυνατο πλέον νά ἐξῆλθη ἐξ αὐτῆς. Ἡ ἔρευνα αὕτη θέλει συντελέσει πρὸς ἀκριβεστέραν γνώσιν τοῦ ὅλου θεσμοῦ.

Κατὰ τὰς ἑπτὰς τῶν νόμων διατάξεις ἐγίνετο τις ἐναπόγραφος ἐκ γενετῆς, καὶ ως ἐκ τούτου ὄνομαξετο καὶ originarius. Ὅστις τούτου ἐγεννᾶτο ἐκ πατρὸς καὶ μητρὸς ἐναπογράφων, ὅτε καὶ αὐτὸς ἐναπόγραφος. Ἀμφιβολία ὑπήρχεν, ὅτε, εἴτε ὁ πατὴρ, εἴτε ἡ μήτηρ, δὲν ἄνηκον εἰς τὴν κατάστασιν ταύτην, καὶ ἰδοὺ περὶ τούτου τί ἀπαντᾷ.

4) L. 44. G. de agric. (44, 47).
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

'Ο εἰκ. πατρὸς ἐναπογράφου καὶ εἰκ. μητρὸς δούλης τικτόμενος ἤκολούθε τὴν κατάστασιν τῆς μητρὸς.'

Τὸ αὐτὸ συνέβηκεν, ὅτε ὁ μὲν πατὴρ ἦτον ἑλεύθερος, ἡ δὲ μήτηρ ἐναπογράφες.

Πολλακισ ταράλλαξεν ἡ νομοθεσία περὶ τῆς τύχης τοῦ τικτομένου ἐκ πατρὸς ἐναπογράφου καὶ μητρὸς ἑλεύθερας. 'Ὁ Ἰουστινιάνος ἐκήρυξε τὸ τέκνον ἑλεύθερον καὶ τὸν γάμον ἐκυρίων. Κατόπιν ὁμοίς μετέβαλε πάλιν γνώμην.

Οἱ διαιθούς τοῦ Ἰουστινιανοῦ, Ἰουστίνος Β' καὶ Τιθ第二批, δὲν παρεδέχθησαν τὴν ὅλη τῆς ἀναλυτικά διάταξιν, ἀλλά τὴν πρὸ αὐτῶς, ὅτι τὰ τοιαῦτα τέκνα δὲν καταλιμπάνουσι τὸ χωρίδιον τῆς γεγονήσεως, καὶ ἐργάζονται ἐν αὐτῶ.

Κατὰ φυσικὸν λόγον προεβλήθη καὶ τὸ ζήτημα περὶ τῶν τέκνων ἐκ γονέων, ἐναπογράφων μὲν, ἀλλ' ἀνικότων εἰς διάφορα κτήματα, εἰς ποιὸν τῶν κτημάτων ταῦτα ἀνήκουσα. Καὶ πρῶτον ἐκανονίζετο, ὅτι ὁ κύριος τῆς μητρὸς λαμβάνει τὸ τρίτον μέρος τῶν τέκνων. Κατὰ μεταγενεστέραν διάταξιν πάλιν αὐτὸς λαμβάνει ὅλα τὰ τέκνα. Αὐτὰ καὶ αὐτὴ ἡ διάταξις μετετθῆ δ' ἐπομένης, ὅτι ἐκάστος τῶν δύο κυρίων λαμβάνει ἢν ἄρθρον τέκνων, καὶ ὅταν οὗτος ἢναι περίττος, ὁ κύριος τῆς μητρὸς λαμβάνει ἐν τέκνον περιπλέον. Ἡ εἰς τοῦ Κοινακίου, ἡ Νεαρὰ 157 ἀγνώστου ἔτους, καθ' ὁ δεσπότης τοῦ πατρὸς λαμβάνει καὶ τὴν μητέρα καὶ τὰ τέκνα, ὑπήρξεν ὅλως τοπική καὶ δὲν ἑσχυνε.

Καὶ ταῦτα περὶ γεγονήσεως, καθ' ὁ προϊστοτεταὶ κατάστασις γονεῶν ἐναπογράφων. 'Αλλ' ἐρωτάται, ὅτι εἰς ἑλεύθερας καταστάσεως μετέτατε τὶς εἰς κατάστασιν ἐναπογράφου, καὶ τούτο συνέβαινε διὰ παραγράφης μετὰ τρισκονταεικάν ὅλην ἐνοικήσεως ἐπὶ τοῦ κτήματος τῆς μητρὸς.

1 L. 24. C. αὐτ.
3 L. 24. C. αὐτ. Νεαρὰ 22. κεφ. ε'.
4 Νεαρὰ 462. κεφ. ι'. ἐν ἑτεί 539. Constit. de adscript. ἐν ἑτεί 540.
5 Νεαρὰ 6 καὶ 12. ἐν τῇ ἐκδόσει Ζαχαρίου.
6 L. 4. C. Th. de inq. (5, 10).
7 L. 3. C. ut nemo (44, 53).
8 Νεαρὰ 462. κεφ. γ'. Νεαρὰ 156.
καὶ ἐν τοιαύτῃ καταστάσει διαμονῆς ᾧς. Ἄλλα τοιοῦτο ἐναπόγραφοι εἰς οὐδένα ὑπέκειντο περιορισμὸν ὡς πρὸς τὴν περιουσίαν, ὡς καὶ οἱ εἰς ἐλευθέρας γυναικῶς γεννηθέντες.

Κατὰ Ὀμαλεντινικὸν Γ' καὶ διὰ συμβολαίου γίνεται τὰς ἐναπόγραφος, εἴτε ἄνδρα, εἴτε γυνή, ἃν συνάχισα γίνη ἐνώπιον δικαστηρίου δήλωσις, καὶ τὸ εἰκέλον τοιαύτῃ καταστάσει πρόσωπων νυμφευθῆς μετ' ἀλλου τῆς αὐτῆς ταξείας. Τότε συνεπικυρεῖ ὁ Ἰουστινιανὸς λέγων, ὃτι ἐν περιπτώσει ἐκφυσικής καταστάσεως ἐναπογράφοι, ὡς μέσον ἀποδείξεως χρησιμεύει καὶ τὸ συμβολαίον, οὕτι δὲ ἤμως μόνον, ἀλλ' ὅταν συμπίπτῃ συγγρόνως σύμφωνας σημεῖας τῶν φορολογικῶν βεβολίων (ex publici census adscriptionem), ὧν ἐνώπιον δικαστηρίου ὑμολογία.

Περὶ διαλύσεως τοιοῦτο συμβολαίου δὲν γίνεται λόγως, οὐδὲ εἶναι δυνατὸν, κατὰ τὰ ἐκτεθέντα, να δεχθῶμεν μεταβολῆς καταστάσεως δι' ἰδιωτικῆς θελήσεως ἔναντι τοῦ δημοσίου συμφέροντος κατὰ τὸ φορολογικὸν σύστημα.

Περὶ ἀνακήρυξις τῆς ἐλευθερίας διὰ παραγραφῆς γίνεται λόγως, συμπληρωμένης ύπερ μὲν τῶν ἀνθρώπων μετὰ τριάκοντατα, ύπερ δὲ τῶν γυναικῶν μετὰ εἴκοσιατά. Ἀλλ' ὁ Ὀμαλεντινικὸς ἀπηγορεῖ τὴν ἀπελευθέρωσιν διὰ παραγραφῆς, θεωρῶν τὴν φυγὴν ἀξίαν τοινός, οὐχὶ βραβεύσεως. Τότε ἐκφύσωσεν ὁ Ἰουστινιανὸς, προσθεὶς μάλιστα, ὅτι οὐδὲ τὸ δικαίωμα τοῦ κυρίου τῆς γῆς ἐπὶ τοῦ παρόκου ἀποδενυνυσαι διὰ τῆς παραγραφῆς, οὐδὲ κατ' αὐτῷ τοῦ πυλήπαντος ἐναπόγραφον ἂνευ τοῦ κτήματος χωρεῖ παραγραφῆ.

Ἐν τοῦ πρῶτον, καὶ οὖ ἐν ἐγκεκρίτω τὰς ἐναπόγραφος, οὐδὲν έξέρχομεν περὶ τῶν χρόνων, κατ' οὔς ὁ θεσμὸς οὕτως ἄνεφαν, καὶ τῶν προσθέθειν εἰς φῶς, ἅλλα προφανῶς βλέπομεν, ὅτι τὰ αἰτία ταύτα, ὡσποδώ καὶ ἂν

2) Nov. Valent. XXX § 5.
3) L. 22 pr. C. de agric. (44, 48).
4) L. 1 C. Th. de inq. (5, 40).
6) L. 23. C. de agr. (44, 48).
7) L. 7 αὐτ.
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 223

ήσαν, ἀπάξ ἐπέφερον τὸ ἀποτέλεσμα καύτων, μὴ προβάντα περαιτέρω, διότι οὔτε διὰ συναλλάγματος ὑπήρχεν ἢ εὐχέρεια να εἰσέλθῃ τις εἰς τὴν τάξιν ἐναπογράφου, οὔτε ἡ παραγγελία ἤτο σύντομος· καθώσυν λοιπὸν ἡ γέννησις διέμεινεν ὡς τὸ κύριον μέσον πρὸς κτῆσιν τῆς μὴ ἐπίκλησιν καταστάσεις ἐναπογράφου.

Βίβλιον εἶναι, ὅτι κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου εὐρίσκομεν τὸν περὶ ἐναπογράφους θεσμὸν ἐν πλήρει ἀκριβῆ καθ' ὅλην τὴν ἐπικράτειαν, ὡς δηλοῦσιν θαλαί αἱ μνημεῖαι διατάξεις ἀποτελοῦν μενειν εἰς ἀπάσας τὰς ἐπαρχίας, Γαλλίας, Ἰταλίας, Πλούριας, Θράκης, Παλαιστίνης.

'Ὁ Κωνστάκιος ¹ εἰς τούτους ὑπερτίμησεν, ὅτι ἀνέκαθεν παρὰ Ρωμαίοις ὑπήρξεν ο θεσμὸς ἐναπογράφους, ὄνομασθέντων διαδοχικῶς Operarii ², Inquilini, Colonii, Adscriptitii.

'Αλλ' ἡ γνώμη αὐτοκρούεται προδήλως εἰς ὅλης τῆς Ῥωμαϊκῆς νομοθεσίας, ἐνδα ωὐδὲν ἤχος ἀπαντᾷ περὶ τοιούτου θεσμοῦ, πλὴν τῶν ἐν Κωδίκι διατάξεων τῶν Χριστιανῶν Αὐτοκράτωρον.

Δὲν δυνάμεθα ν' ἁρνηθοῦμεν, ὅτι ὑπάρχει ἐν Πανδεκτάκες ἡ Ρωμαϊκοῦ, λέγοντος, ὅτι «τοὺς ἱσχυόντας τῇ γῇ ἐνοίκους, ἤτοι παρα- νοίκους, ἁρπάζοντας τις ληθατέειν ³». Ὡσαύτως ὑπάρχει ἐν Κωδίκι έκ τοῦ έτους 225 τοῦ Αὐτοκράτορος 'Αλεξάνδρου, ὃς ἔχοντος, ὅτι δύναται τις νὰ ἐκδικήσῃ τὸ ἐκτεθέν ἄνευ τῆς ἀδέσκεις αὐτοῦ βρέφους τῆς ἐναπογράφου (adscriptitiae) ⁴.

Τὴν ἀποφαίην, διατεὶς νομοδιδασκαλίας τῆς ἐποχής τῶν Πανδεκτῶν συνώνσι περὶ τῶν ἐναπογράφων, ἐνῷ ὁ θεσμὸς καύτων, ὡς εἰρθαι, δὲν ὑπήρξε τότε ἄγνωστοι, ἐξήγη ἡ παρατήρησις, ὅτι, κατὰ τοὺς χρόνους τούτους ο θεσμὸς οὔτος κυρίον εἰς ταῖς ἐπαρχίας ἐπεκράτει, ἐνῷ τὸ Ῥωμαϊκῶν Δίκαιον ὑπὸ τότε τὸ πολιτευόμενον ἐν Ῥώμῃ καὶ Ἰταλίᾳ.

---

¹) Cujac. Ad c. 442 pr. de leg. ὁμορφυυὶ ὁ Husehke, Census σ. 460 ὡς πρὸ τῆς ἀρχαίατης.
²) Διαφορεῖται παρὰ Varrro, De re rust. I c. 47, ἐν γεγονότοις οἰκεραιοὶ, ἐν Operarii.
⁴) L. 4 C. de inf. (6, 52).
⁵) Husehke, Census s. 458.
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

"Αλλοι κατέφυγον εἰς τὴν ὑπόθεσιν, ὅτι ο θεσμὸς προήλθην εἰς τὴν ὑποδουλώσας βαρβάρους, μετοικισθέντων εἰς τάξει ἐναπογράφων. Ἄλλος εἰς τὸ τῶν ἔθεσεν ἀλληθές, ἢπειρεὶ ἤ ἀπαντᾶσα συγχά τοιοῦτα παραδείγματα, ἐνδυόναι καὶ μόνον σαῦζεται τῆς ἐποχῆς Ὀνοφρίου καὶ Ὀδοσίου (ἐτ. 409). Οἱ Αὐτοκρ. οὗτοι, ὑποτάξαντες βαρβαρικὸν ἔθνος, ἐπέτρεψαν εἰς τὸν βουλόμενον νὰ λαθῇ ἐναπογράφως εἰς αὐτοῦ, οὐχὶ ὁμοιὸν ἐν Θράκη καὶ Ἰλυρία (susceptos non alio jure quam colonatus). Ἔπετεθείες παθοκότηρον φαίνεται, ὅτι, πρὸς θεσμοῦ, ἐνδυόμενον ἢπειρεὶ εἰς τάξις αὐτῶν, εἰς ἔνδυμα ἐναπόθνησαν καὶ οἱ βαρβάροι.

"Αλλοι πάλιν ἑδοκίμασαν νὰ εξηγήσωσι τὴν γέννησιν τοῦ θεσμοῦ τῶν ἐναπογράφων ἐκ τῆς διοικής καταστάσεως τῶν Ῥωμαίων. Καθότι ἡ λατρεύουσα ὑπὸ πληθυσμὸς διὰ τῆς ἐξερήμωσες (minor in dies plebs ingenua), διὰ τῶν δουλῶν ἐγίνετο ἡ γεωργία. Πρὸς ἐνθάρρυσαν ὁμοιὸν καὶ ἀμοιβὴν τῆς φιλοποιίας αὐτῶν ἀπενεκεῖστε ἀπελευθερία, ἡ τῶν ἐναπογράφων.

Μετὰ τὴν ὑπαρξίαν ἀυτῶν ὁμοιὸν καὶ οἱ ἐλευθεροὶ ἐκουσάως κατετάχτησαν εἰς τὴν κοινωνικὴν ταύτην βαθμιά, πιεζόμενοι ἐκ τῆς ἀνάγκης καὶ ζητοῦντες πόρον ἐκ τῆς γεωποιίας.

---

1) Cours d’Hist. moderne III, σ. 387. 'Ανασκευάζοντι ὑπὸ Wallon, Hist. de l’eselavage III, σ. 270.
3) L. 3. C. Th. de bon mil. (5, 4).
5) Giraud, Histoire du droit français σ. 448. x. ἐπ. — T rop l ong
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

"Αν καὶ ἡ ἐφρασμény ἑκάστη, ἐίναι σχεδὸν ἀπόδειξις, εἰς τὰ ὦτην ὁμοὶο ἀντίκειται, ὅτι κατὰ τὸ Ῥωμαϊκόν δίκαιον ἡ ἀπελευθέρωσις χτυποῦ τοῦ Δημοσίου δικαίου, μὴ δεικτικοῦ τροποποιήσεων κατ᾽ ἀρέσειαν τῶν ἰδιωτῶν (Jus publicum privatorem pactis mutari non potest)."  

Οἱ Ῥωμαῖοι όσον τους ἔπεισην ὡς πρὸς τὰ τῆς ἔλευσειας, ὡστε ἑθέωρον ἄκυρον τὴν ἐν διαβήκη ἀἱρεσιν, δι᾽ ἡς περιωρίζετο ἡ ἐλευθερία τῆς κατοικίας ἐκλογή, πλὴν ἔτι ἀπελευθέρων. Ἡ Ἀλλ. εἶναι πιθανόν, ὡς τοῦ του τοῦτον ἀἱρέσεων διαθηκαῖς ἐγεννηθῆ ἡ τάξεις ἐναπογράφων καθ’ ἡλίῳ τὴν ἀπέραντον Ῥωμαικήν Αὐτοκρατορίαν;  

Πολὺ ἀπλούστερον νομίζομεν, ὡς εξηγεῖται ἡ γέννησις τοῦ θεσμοῦ ἐναπογράφων ἐκ τῆς σχέσεως αὐτῶν πρὸς τὸ φορολογικὸν σύστημα.  

"Εν Ῥωμην βεβαίως καὶ ἐν Ἰταλίας, ὡς ἐκ τῶν μνημείων διακήθεων τοῦ δημοσίου δικαίου, ἐθέωρον ἡ ἐλευθερία τὴς κατοικίας ἐκλογή, ταύτη τερματικὴ ἀπελευθέρωσις. Κατὰ τοῦτο ἡμινυμογένες πρὸς τοὺς ἐξηγοῦντας τὴν ἐνωμένον τῶν ἐν τοῖς Πανδεκάταις Νομοθετικούς ἐκ τῆς ἐπαρχικοτάτης τοῦ θεσμοῦ καταγωγῆς.  

"Ὅτε ὁμοὶο ἐντύχη ὁ πολοβολικὸν σύστημα τῆς γῆς ἐν τοῖς ἐπαρχιαῖς κατὰ πρῶτον, ὁ κύριος τοῦ φορολογικούν κτήματος, ὡς ἐξηγοῦντας τὸ κεφαλικὸν τέλος τῶν συναγραφέων κατὰ τὴν ἐξήλωσαν αὐτὸς γεωργέων, ἐκτὸς βεβαίως διαθέων, ὡςτε ὡς ἔνα ἀποδράσιμον. Στὰ τοῦ μακροῦ χρόνου ἡ καθόρωσις τοῦτοῦ δικαίωματος ἢρκει τῆς γεννήσις τῶν ἐναπογράφων.  

Πρὸς ὑποστήριξιν τῆς γνώμης τούτης ἔχουμε πλείον τεκμήρια.  

Πρὸς τάνταν βλέπομεν, ὡς ἐκ τοῖς ἀρχικοῦν ὑπήρξαν inquillinus καὶ colonus, δὴλ. ἐλευθέρων μηθοτάτων, ὡς τῶν τούτων ἐμπαγχέντων εἰς τὸ ἔδαφος (inquillinus, ᾗ ἑπαρχεῖται) προσφέρειν ἡ τάξεις τῶν ἐναπογράφων."  


1) L. 38. de pactis (2, 14). B.’ IA’. d. 37.
4) L. 412. de leg. (30).

π. καί ἱγα μελετεῖ ταύτ’ ἀγοροί

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Κατόπιν οι αυτοί δνομάσθησαν adscriptittii, ός εκ της σταθεράς ἀναγραφῆς εἰς τά δημόσια βιβλία λόγω τοῦ κεραλικοῦ φόρου. "Ὅτε ὃμως λόγῳ τῆς τοιοῦτος προσαναλήκσεως εἰς τὸ ἔδαφος, διὰ τῆς μετὰ τῶν κτημάτων ἀπογραφῆς, ἡ κατάστασις αὐτῶν ἦγεν πατροπαράδοτος, δνομάσθησαν originarii.

'Αξιοπερίεργον εἶναι, ὅτι μέχρι τέλους, δὴλ. μέχρι τῶν χρόνων τῶν Βυζαντίων, διετρήθη ἡ διαστολὴ ἐναπογράφων ἐκ γενετῆς (originarii), καὶ ἐν παραγραφῆς (liberi colonii), καθόσον μόνοι οἱ τελευταίοι ἦσαν ἀπολύτως ἐλεύθεροι ὡς πρὸς τὴν περιουσίαν¹. Εἴπαι καὶ θείας, ὅτι ἡ περὶ τῆς παραγραφῆς διάκατε ἀποδίδεται εἰς τὸν 'Αναστάσιον, ἀλλ' εἴτε ἀκεραία σῶζεται, εἴτε εἶναι ποιστετῶν, ὅτι πρῶτος ὁ 'Αναστάσιος ἥθεσται περὶ παραγραφῆς, περὶ ὧν μόνον πραγματεύεται τὸ συζύγεων μέρος (Βασιλικῶν NE'), τ. 18.

Δὲν εἶναι προφανές, ὅτι ἐνταῦθα συνηθίζεται σχεδὸν ὅλα τὰ συμφέροντα, τοῦ μὲν μισθωτοῦ, περὶ μὴ αὐθαίρετον ἐξώσεως ἐκ του κτήματος μετὰ μαχρὲν ἐν αὐτῷ ἐγκαταβιβασθεὶς, ὡς σήμερον ζητοῦσιν οἱ Ἰρλανδοὶ, fixity of tenure, τοῦ δὲ μεγαλοκτήμονος, πρὸς διατήρησιν μονίμων γεωργῶν ἄνευ περιουσίας ἀνακεφαλήσεως τῶν περὶ γεωργίας συμφωνίας, καὶ τελευταίοι τοῦ ἐρασίου, ὡς ἐγκαθίσκεσθαι ἐγγυηθην, τῶν κύριων τῆς γῆς, ὑπὲρ τοῦ κεραλικοῦ τέλους τῶν ὑπελόντων αὐτῶν;

Διὰ τῆς τοιοῦτος μάλιστα ἀπογραφῆς τοῦ γεωργοῦ συναίνει ματὰ τοῦ κτήματος βλέπουμεν ἀναπληροῦμεν τὸ χάσμα, περὶ οὗ ἐκάλυφαμεν πραγματικῶς, ὅτι ἐστεροῦσαν οἱ ἐναπόγραφοι παντὸς δικαιώματος ἀγωγῆς κατὰ τῶν κυρίων τῆς γῆς ἐν περιπτώσει αὐθαίρετον ἐξώσεως. Ἑνόσον ὁ κύριος τῆς γῆς δὲν ὄνοματο νὰ δικαιολογήσῃ διὰ τῆς ἐξώσεως τῆς ἐν τοῦ φυλολογικοῦ βεβλίου ἐξάλειψη τοῦ ἐναπογράφου, πρὸς ἀπαλλαγὴ τοῦ κτήματος ἀπὸ τοῦ κεραλικοῦ φόρου τοῦ εξωθέντος, δὲν ἦτο δυνατὸν ν' ἀποφαίνῃ τὴν ἔσοδον πρὸς ἰδίαν βλάβην. Λόγῳ μάλιστα τοῦ κεραλικοῦ τέλους, ὁ κύριος εἰχεν ἀγωγῆν κατὰ τὸ προσλάβοντος τὸν δραπετεύονται ἐναπογράφον πρὸς ἀποξημίωσιν τῶν καταληθέντων εἰς τὸ δημόσιον ταμείον καὶ διεκδίκησιν τοῦ δραπέτου. «Ὁ μὴ ἀποκαθιστ-» στὸν τὸν ἀλλότριον γεωργὸν δίδομαι τὴν ὑπὲρ αὐτοῦ κατατάξιαν.²»

¹) L. 23 § 4 C. de agr. (41, 47). Νεαρᾶ 462 Κερ. 2. Περία ΙΕ', γ'.
²) L. 8 C. de agric. (41, 47) B. NE', α 7. L. 4. C. Th. de fugit. (5, 9).
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Τοιχοταξία διατάξεις, ἀποδεικνύονσαι τὴν σχέσιν τοῦ φορολογικοῦ συσ-
στήματος καὶ τῆς καταστάσεως τῶν ἐναπογράφων, πληρέστατα στη-
ρίζουν τὸ συμπέρασμα τῆς κοινῆς καταγωγῆς, καὶ ὅτι ἰδίως ἡ τοῦ
κεφαλικοῦ φόρου ἀναγραφὴ συνάκα μετά τῆς σημείωσεως τοῦ κτήματος
ἐν τοῖς φορολογικοῖς βιβλίοις ὑπῆρξεν ἡ κυριωτέρα αἰτία τῆς ἀδιακατά-
στου προσκολόκεισθαι τοῦ γεωργοῦ εἰς τὸ ἔθαρος. Ὁ διεσπαρματικὸς μετὰ
tὸν Δἄγγουστον προέβαινε τοσοῦτον γιγαντιαίως, ὡστε ἔξιπτε πένθος
πρόνοια ὑπὲρ τῆς γεωργικῆς τάξεως, ἀναγέρει ὑποδοὐλομένης καὶ
καταστρεφομένης ἐκ τῆς πίεσεως τῶν ὑπερόγκων φόρων. "Ὅτε ἡ δι-
καίωσιν δὲν διενέμητο κατὰ τὸ γράμμα καὶ τὸ νόμον τοῦ νόμου,
ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐπικουρίαν ἵσχυον προστάτου, οἱ εὐτελεῖς δὲν ἤδυ-
ναγοῦν νὰ ἐπιτίθοντο παρὰ τὸν εἰσπραττόντων τῶν φόρων, παρὰ τῶν
ἐκλεκτότερων καὶ τελευταίων παρὰ τῆς τάξεως τῶν πολιτευμένων (τοῦ
ὄχθου συμβουλίου), δίκαιον προσδιορίσεων τοῦ εἰς αὐτοὺς ἐπιθάλ-
λοντος καὶ μάλιστα εἰς ἔδη. Τοῦτο σαφέστατα καταφαίνεται ἐκ τῆς
Νεκράς 162 Κεφ. 6' τοῦ Ἡσυτινανοῦ, καθ’ ὅν εἰς γεωργοὶ ἀπὸ τὰς
ἐκκήσεις κατέχονται, ἵνα ἡ εἰς ἀκτήμονες, ἀμα. δὲ ἐχουσιν ἰδίων
κτήσεων, ἵκανην ὑπόν ἀγολείν αὐτοὺς περὶ αὐτὴν καὶ μὴ συγχωροῦσαν
καὶ ἐτερα γεωργεῖν, γίνονται ἐλευθεροὶ πρὸς ἐκλογήν ἄλλης κατοικίας.
Ὁ Ἡσυτινανὸς ἐφήμησε ταύτα καὶ ἐπὶ τῶν τικτωμένων εἰς ἐλευθέρας
γυναικοὺς καὶ ἐναπογράφου.

Ἐκ τῆς ὑποχρεώσεως λαστὸν κεφαλικοῦ τέλους, περὶ οὗ ὁ κύριος τῆς
γῆς ἐγίνετο ὑπεύθυνος, συνημμοσθη ὁ ζυγὸς περὶ τὸν τραχχόλον τοῦ γεω-
ργοῦ, ὡστε μετὰ τρικοντεῖταιν οὔτε νὰ φύγῃ ἢδυνάτο, οὔτε νὰ ἐξεσθῆ.

"Ἀλλὰ ἐρννόμενα συντρέχοις πρὸς ἐνίγχωσι τῶν συμπερασμάτων τῶν
τούτων.

Ἐνθυμομένου πρὸς τῆς ὑπὸ Πλινίου, ὅτι ἡ Ἰταλία κατεστάφη
dia τῆς ἀπεραντὸς ἐπεκτάσεως τῶν μεγάλων ἰδιοκτησιῶν, κινδύ-
νεύσας δὲ ὡς ἐκ τούτου καὶ αἱ ἐπαρχίαι."

"Ὁ Κολουμέλλας παριστάει τὴν εἰκόνα τῆς ἐρημώσεως ὡς ἐκ τῆς
ἀπληστίας τῶν δύνατων, ἐπεκτείνοντων τὰ ὅρια τῶν κτημάτων αὐτῶν
eis τὸ ἐπάπειρον, ἡ οὔδε ἐρμπον νὰ περιέλθωσι δύνανται, ἀλλ’ ἐγκα-

1) Πλιν. Ν. Η. XVIII, 7. Latifundia perdidero Italianum, jam vero et
provincias.
ταλμπάνουσιν εἰς τὴν νομὴν προβατών, ὥς περιπλανομένων κτηνῶν πρὸς ἕξερχόμενον. Κατὰ Κουνελιάρων τότε εὑρίσκει πέρας ἡ ἀπληστικά, ὅταν ὁ δυνατός φθάσῃ μέχρι τῶν κτησίων ἄλλου δυνατοῦ.

'Ἐνόσω μέγερι Διοκλήτιαν ὡς Ἰταλία ὑπῆρχε ἀπελθαμένη ἐγκτητικών φόροι, οἱ κύριοι τῶν ἀπεράντων κτημάτων, ὅσα κατέλαβον, ἄλλην εἰσόν συμφέρον νὰ ἐπιμεληθῶσι τὴν καλλιέργειαν, λίγαν ἀθάνατοι περὶ τῆς καταπλακτικῆς μειώσεως τοῦ πληθυσμοῦ. 'Ἐν ταῖς ἐπαρχίασι ὡς εἰς τὸν πολλαπλασίον φόροι ἐπέκτειλαν τὴν ἀνάγκην ἐπιμελεστικάς φροντίδας πρὸς ἀνάλογον πρόσανον. Ὡς ἐπὶ Κλαύδιον συγγράφως περὶ γεωπονικῆς, ὡς Ἰσπανίας Κολομβέλλας, περὶ τῆς ἐν ταῖς ἐπαρχίαις καλλιεργείας τῶν κτημάτων λέγει, ὡς γίνεται διίττως, εἰτε διὶ μισθώσεως (nexu civium), εἰτε διὶ δούλων ἐν δεσμοῖς (ergastulis), προτομοτέραν δὲ θεωρεῖ τὴν καλλιεργείαν τῶν ἀπομεικρυμένων κτημάτων καὶ μᾶλλον τῶν στοχόρων διὶ παροίκων (colonii), παρ’ ὅν πρέπει μᾶλλον νὰ ἥπηται ἡ ἐπιμελής καλλιέργεια, ὡς μέγα μισθώμα, διότι Ὁ ἐπιμελοῦσαν τὴν καλλιεργείαν δὲν θέλει περιστῆ εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ ἥπηται ἀνακύφωσιν. Διὰ τοῦτο συσταίνει περιποιητικὸς πρὸς τόσος μισθωτῶς.

'Ἡ Ῥώμη ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν ἐτέρῃ στῃ πρὸς τοῦτο εἶχεν ἀνάγκην πολλάν στοχομαχών. Κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Ἀθοῦσοτοῦ ὡς μὲν Ἀδρυκτοὺς ἐπεμένεν 20 ἑκατομμύρια μοθίων, ὡς Ἡ Ἀρρικὴ τὸ διπλάσιον, ἐκείνη μὲν διὶ τὴν χρεῖαν 4 μηνῶν, ἀυτὴ δὲ διὶ δι’ ὅκτω. Μέγα ποσὸν παρείχεν ἡ Ἰσπανία (Hispania Bética), σχεδόν ὅσον ἡ Ἡ Ἀρρικὴ. Ὁ Δομιτιανὸς διέταξεν ἐν ταῖς ἐπαρχίαις τὴν ἐκκοστὴν τῶν ἄμπελων, ὅπως μὴ παραιτεῖται ἡ καλλιεργεία στηρίζων.
Περί τῆς εὐφορίας τινῶν ἐπαρχιῶν ὁ Πλίνιος διηγεῖται τεράστια, ὡς ἐν τῇ Βυζαντίνῃ τῆς Ἀφρικῆς ὁ στάχυς ἔφερεν 150 πυρός, 100 δὲ ἐν Σικελίᾳ ἐν τοῖς ἄγραφοι τῶν Λεοντίνων, ἐν Ἰσπανίᾳ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ 1.

Αἱ μεσημβριναὶ ἐπαρχίαι, ἵνα ἐν ἑπορίζετο ἡ 'Ρώμη τὴν ζωάρκειαν, ἦσαν ἐλεύθεραι καθαρικῶν ἐπιθρυμμῶν, διὸ ἐν μόνον τάγμα ἤρχεται πρὸς φρούρησιν τῆς 'Αφρικῆς καὶ τοσοῦτον τῆς Αἰγύπτου 2, ἐνὸς αἱ βάρβαι ἐπαρχίαι ἀκαταπαύσις προσεβάλλοντο ὑπὸ τῶν ἐφορμώντων βαρβάρων.

Αἱ αὐτοφάροι ἐπαρχίαι εἴχον ἀνάγκην πολλοῦ γεωργικοῦ πλήθους, ὥσπερ ἀποφέρουσα τοσοῦτον προϊόν. Ὁ Ἡράκλειος ὑπολογίζεται ἐν Αἰγύπτῳ 7,500,000 κατοίκων, κρίνων ἐκ τῆς καθ' ἕκαστην κεφαλήν εἰσφοράς, δίχα τῶν Ἀλεξάνδρειαν κατοικούντων 3.

"Ὅπου τὸ βάρος τῶν φόρων ἦτον ἐπαυθητόν, οἱ ἁδύνατοι κατέφεραν ὑπὸ τὴν σκέτη τῶν δυνατῶν, εἰτε μετὰ τῶν κτημάτων αὐτῶν τιθειμένων ὑπὸ τὴν προστασίαν (patrocinium) τῶν δυνατῶν, εἰτε ἐν τοῖς γαίαις αὐτῶν ἐργαζόμενοι, καὶ ἀπορεύοντες τὴν ἀμέσων πρός τὰ φορολογικὰ ὄργανα σχέσιν 4. Ἡπὶ τέλους ἡ προσφυγὴ εἰς δυνατὸν πρὸς ἀποφυγὴν φορολογικῶν καταπίεσεων ἐγκατατηρήθη ἀξίστοιον πρᾶξιν 5. Οἱ γεωργοὶ ἤσαν μάλλον μισθωταὶ, παρέχοντες εἰς εἰδὸς κακίαν κατὰ τὴν ἀνέκαθεν συνήθειαν, δὲ νόμος ἔλαβεν αὐτοὺς ὑπὸ προστασίαν, μὴ ἐπιτρέπον εἰς τὸν κύριον τῆς γῆς ν' ἀπαίτηση πλείονα 6. Ἐξ τούτου δὴ οὖν, ὅτι ἡ σχέσις μισθώσεως συνήρθη συμπτρώσι καὶ ἐπὶ ἑτη μακρὰ οὕτω ἐξελευθέρωσεν. Ὁ ἐν τοιούτῳ καταστάσει γεννηθεὶς, ἐνόσφ
ΜΕΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

είτ' έρχεται εἰς τὰς ἱδίας χρείας, δὲν εἰχὲ λόγον νὰ ἐγκαταλείψῃ ἐφημον τὴν γῆν, ἀλλ' ἀμα κατέστη εἰς αὐτὸν βαρὺ τὸ φορτίον, ἦτον ἐπόμενον νὰ ἐκτῆσῃ ἄλλαχοι πόρον.

Πῶς ἀκριβῶς παρενέχῃ ὁ νομοθέτης, διεμείωσας τὸν γεωργὸν, ὅστε νὰ μὴ ἀπέρχηται, δὲν δινάμεθα νὰ δείξωμεν, ἀλλ' ἔρχεται τοιαύτη δέσμευσις, ὅπως γεννηθῇ ὁ θεσμὸς τῶν ἐναπογράφων. Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς τριακοντατεσσαύρως παραγράφης συνεπλήρωσε τὴν δέσμευσιν. Δὲν εἶναι ἀπίθανον, ὅτι ἀμφότερα ἐκράτησαν ἐκ συνθέσεως, κατόπιν δὲ οἱ νόμοι ἐκώροσαν. Ἡ διάταξις Οὐαλεντινίκαιοι περὶ τῆς παραγράφης προϋποτίθησαν ἄρχισατέρας διατάξεις 1. Ἡ τριακοντατεσσαύρως παραγράφη εἰςγῆθη παρὰ τοῦ Θεοδοσίου Β', ὅπερ ἐκτός ἐφημοδέθη ἐπὶ τῶν ἐναπογράφων 2, ἐνὸ τῇ κατάστασις αὐτῶν προούργαγε. Ἡ ἦρχε ἡ παράστασις τῶν ἑρατολογομενίων, ὅτι τας γεωργοὶ, οἱ ἀνέκαθεν ἐν ἱκτήματι ὁικούντες, καὶ ἐν αὐτῷ γεννηθέντες, ἐγκαταλημπάνοντες ἡπὶ ἐφήμορον αὐτῷ, καθιστῶν ἄδωνατον καὶ ἁδίκον τὴν ἀπαίτητον φόρον, ἐν ἡ μετανάστευσι πάρακολουθήσῃ, ὅπω τὸν παράστασιν δὲ ταύτην εἶναι εὐνόμων, πῶς θεωρήθη συμφέρον ἐφημοίας τάξεως ἡ δέσμευσις τοῦ γεωργοῦ εἰς τὸ εἶδος. 
Τοιαύτην εἰκόνα μαρτυρεῖ οἱ Λακτάντιοι, ὅτι ἐνεκα τῶν ὑπερογκών φόρων (enormitate indicationum) ἀπέρχεται οἱ γεωργοὶ καὶ αἱ γαῖαι μεταβάλλονται εἰς δάση 3. Συγκάκιες ἐγκράνοντες ἀνακατορίας καὶ ἀφέεις τῶν καθυστεροῦντος, οἱ Ἀυτοκράτορες εἶχον ἀφροδήν νὰ γνωρίσωμε τὰ κέιτι τῆς ἀναγείρει, ἀπειδῆ δὲ δὲν ἐνόσου νὰ μειώσωμε τοὺς φόρους. ἔτρεπε νὰ προφυλάξωμε τὰς πηγὰς αὐτῶν ἀπὸ τῆς ἐφημοίους, οὐδὲν δὲ ἔλλο ὑπῆρχε συντελεστικότερον, ἢ νὰ προσκολλήσωμε ὑπὸ τὸν γεωργὸν εἰς τὸ εἶδος, εἰσακούσοντες τοὺς μεγαλοκτήμονας, ὅτι ὁ γεωργός συνήκει δεσμῶν (nexus) διὰ τῆς μακρᾶς συνθήκης καὶ ὅτι ἀπερχόμενος βγαίνει σύμβαςαν, ἢ νὰ μακρός χρόνος κατέστησεν ἀδιάφρητον. Ἀπερχόμενος μᾶλλον μετὰ τῆς μακρᾶς αὐτοῦ οὐσίας (peculum), ἦν ἐναρκάτατον ἐργαζόμενος ἐν τῇ ἥγετο τοῦ μεγαλοκτήμονος, ἀποκομίζει δὲ τὸ ἐποτέλεῖ τὸ κείμενον αὐτῆς πρὸς καλλιεργείαν κεφάλαιον 4.

1) Nov. Valent. III, tit XXX, 4. que cævantur in legibus.
3) Lactant. De mort. pers. c. 7.
4) L. 23. C. de agric. (11, 48) Cum satis inhumanum est terram, que
Ἐντεῦθεν ἐξηγοῦνται οἱ ἀλλαπάλληλοι διατάξεις περὶ ἐγκαταλειπθε- 
λεσμένων ἄγρων 1.

Οὐδὲ πέρῳ ἔχει σχέσιν πρὸς τὸ προσεῖμενον ζήτημα ἡ διατάξεις, 
ὅτι μόνοι οἱ συγκαλληκότα καὶ οἱ λαμπρότατα κτήτορες, ἄνευ αἰτήσεως, 
δύναται νὰ διαπρέψωσι καὶ νὰ ὁλόκληρον, ἐφ' ὃ ἐπιρροήσωσι
1. Πολὺ 
διαφέρει, τὸ νὰ μὴ δύναται νὰ μεταφέρῃ τὶς τὸν διαμονῆς ἀπὸ ἐπαργχίας εἰς ἐπαργχίαν, ἡ καὶ ἀπὸ στενοτέρας περιφερείας, καὶ νὰ μὴ 
δύναται ν' ἀποσπασθῇ ὁρισμένου κτήματος, ὅπως ἔκτελῆ ἐν αὐτῷ 
γεωργικὰ ἔργα.

"Ὅστις οὖν ὑπερὶ θεσμὸν παραδέχεται, πρὸς δυνηθῇ νὰ διεξῃ ὑπὸ 
τῶν Ἀυτοκράτορος εἰσήγηθη καὶ ἐπὶ τίνος Ἄρμηνος, καταφέρει ἐπὶ 
tέλους εἰς τὴν πρόχεριν ἑπικούριαν τῆς ἑκάστης, ὅτι ταῦτα πάντα 
ἄριστα ἐθέσπισε τὶς τῶν Ἀυτοκράτορών διὰ διατάξεως μὴ διακυβερνήσει 
μέχρις ἡμῶν 1.

Τὸ ἀπθανότερον πάντων εἶναι ἐντεῦθες ἢ αἰφνιδία μεταβολῆ 
τῆς καταστάσεως τῶν γεωργῶν καθ' ὁλην τὴν ἐπικράτειαν καὶ ἡ ἄνευ πο- 
νὸς αἰτίας ὑποδούλωσε, ἀπλῶς κατὰ ἰδιότροπον τινα ἐπίσημον. 2 Ἡτον 
ἀδυνατον τοιαύτη διατάξει νὰ διαμείνῃ ἁμετάτρητος καὶ ν' ἀνα- 
πτυχῆ μάλιστα ἐπὶ τοσοῦτον, ἄνευ ἑλαχιστῆς μνείας τοῦ Ἀυτοκρά- 
τορος, εἶ σὺ ἐπηγαγεν.

"Ὅσοι πάλιν ζητοῦσιν ἀναλογίας, ἐξηγοῦντες ἐκ τοῦ ἐνεστώτος τὸ 
παρελθόν, καὶ ἐκ τοῦ ἄξιωματος, ὅτι ἡ ἀνθρώπινος φύσις εἶναι παν- 
tοτε ἢ αὐτή, καταργοῦντες τὴν ἱστορίαν, εὐρίσκουσι τὰ στοιχεῖα τοῦ 
τυχισμοῦ θεοῦ (Hörigkeit, Leibeigenschaft) 3 πρὸ τῆς ἑπο-
χῆς τοῦ Μ. Κονσταντίνου.

Καὶ ἡμείς παραδεχόμεθα, ὅτι ἐκ τοῦ ὁμοιοῦ δίκαιον ἐπήγαγον 
ἡ τάξει ἐναπογράφουν 4, οὐδαμῶς δὲ ἐκ τοῦ ἰδιωτικοῦ, τούτοσιν ἐκ συμ-

ab initio adscriptitios habebat, suis quodam modo membris defrau-
dari.

1) L. 4—47. C. de omni agro deserto (11, 39).
2) L. 45. C. de dignit. (42, 4). Bas. 5', a', 34.
3) Oóst. ó Puchtía, Inst. § 244.
4) 'O Sávigny, Verm. Schr. II. σ. 52. ἀποκρούσι τὴν ἀναλογίαν, ἐπικα-
λομένος Taciti, Germania 23.
5) Savigny, Verm. Schr. II. σ. 61.
θελαίων γεωργών καὶ κυρίων τῆς γῆς, ἀλλ’ ἱσχυροκόμεθα ἱδίως, ὅτι αἰτία τοῦ θεσμοῦ τούτου ὑπήρξε τὸ φυσιολογικὸν σύστημα. Ἀρότου ἐπεκράτησε, ὅστε ἦ μὲν γῆ νὰ φυσιολογήτω ἐπὶ τῇ βάσει κτηματογραφίας, καὶ ἐκεῖ ἡ συναναγράφετο τὸ κεφαλικὸν τέλος τῶν ἐνοικούσιν γεωργῶν, έκτότε οἱ κύριοι τῆς γῆς, ὅστες ἀνεδέχετο τὴν εὐθύνην τῆς καταβολῆς τοῦ κεφαλικοῦ τέλους πρὸς τὸ δημόσιον τακμεῖον, εἰς δικαίωμα π’ ἀπαιτήσῃ, ὅστε ὁ γεωργὸς νὰ διαμένῃ ἐπὶ τοῦ κτήματος ἀναποστάστως, οὐδέ ἐπαινεῖν ἡ εὐθύνη, διότι οἱ γεωργοὶ ἀπέδραν.

Διὰ τῆς συνήθειας εἰσήγηται καὶ ἡ τριακοντατέτας παραγραφή καὶ, πλὴν τῆς παραγραφῆς, ἡ γέννησις ἐν τοιαύτῃ κατακάτασε ἐναπογράφῳ καὶ κατέστησαν ἀποκλειστικοὶ οἱ τρόποι, δι’ ἄλλων εἴγειρος τῆς ἐναπόγραφος.

'Εκ τῶν ἐπαρχίων προῆλθεν ἡ συνήθεια, ὅπου δὲ τὸ κυτόφορον φυσιολογικόν σώμα, μετέταθαι καὶ εἰς τὴν 'Ιταλίαν, 4 κατὰ πάθος αὐτοῦ ἐπήλθεν ἡ τάξις ἐναπογράφων, ὅπου ἐπὶ Μεγάλου Κωνσταντίνου παρενέβη ὁ νικηθείς πρὸς κανονικοῦ τῆς χρής ἐν ταῖς πράξεσιν ὑποδολύωσες τῆς γεωργικής τάξεως.

Ἡ πείσις τοῦ φόρου συνετέλεσε μεγάλως εἰς τὴν ἐπαύξεσαν τοῦ ἀρίθμου τῶν ἐναπογράφων. Δὲν ἦσαν δὲ μόνοι οἱ ἐνακτητικοί φόροι καὶ τὸ κεφαλικὸ καταπιεστικό, ἀλλὰ πρὸ πάντων οἱ ἐκτακτοὶ, καὶ οἱ εἰς εἰδός (annona), πρὸς διατήρησιν τῶν πολυκρήμων στρατῶν, ἐνεκα τῶν ἀπαίσιον ἐμφάνισιν πολίμων καὶ τῆς εἰσοδοχῆς τῶν πανταχόθεν ἐφευροίσι τοὺς βαρβάρους.

Τὴν ὁλοβραχίον σαφῆς καταπίεσιν περιγράφει ο Σαλλίονγκο 5 περὶ τὰ μέσα τοῦ πέμπτου αἰῶνος.

'Ως ἐκ τοῦ βάρους τῶν φόρων, λέγει ὁ Σαλλίονγκο, οἱ μὲν καταρεύοντες ὑπὸ τὴν προστασίαν τῶν πλουσίων, εἰς οὓς καταλαμπάνουσι τὴν ἱδιοκτησίαν, ἀλλὰ λόγῳ τοῦ βαρυτάτου μισθωμάτος καὶ τῆς ἱδιοκτησίας.
περὶ δούλωσιμοίς (Proprietatibus carent, et vectigalibus obruuntur). "Ἀλλαὶ πάλιν γίνονται ἑνεπόγγυοι (jugo se inquilline abjectionis addicunt). Καὶ τελευταίον, τινὲς πάσχουσι τὸ δεινότερον, διότι προσερχόμενοι ἐλεύθεροι, γίνονται δοῦλοι (quos esse constat ingenios vertuntur in servos).

Ἀκριβώς τί ἐννοεῖ ὁ Σαλλίανος διὰ τῆς τελευταίας κατηγορίας, δὲν γνωρίζομεν, ἂν τούτῳ ὑπαναλήτηται τοὺς διὰ παραγγελίας προσηλυμένους εἰς τὸ ἐθάρεια, ἧ διὰ παρανόμως τινὲς συμφωνίας. "Ισος ἐννοεῖ τοὺς δραπετευόντας ἑναπογγάζοντας καὶ πρὸς ποιῆν περιπτούντας εἰς δούλως κατάστασιν.

Ταῦτα πάντα ἐπιθετειοῦνται ὑπὸ τοῦ Λακταρτίου, καθ' ἐν ἑπὶ τῆς βαθαίωσεως καὶ εἰσπράξεως τοῦ φόρου ἐγκεντρ. χρήσης παρατίθεται τακτική (tormenta ac verbera personant).

Τὸ σύντομα τούτο τῆς διὰ κτηματογραφίας εἰσπράξεως τοῦ ἐγκεντρ. φόρου καὶ τοῦ κεφαλικοῦ τῶν εὐτελῶν γεωργῶν, ὅπως προῆλθον οἱ ἑναπογγάζοντας, τοσοῦτον ἐπεκράτησαν, ὡστε καὶ μετά τὴν ἐπιθρομήν τῶν βαρβάρων ἀπαντή ἐν τῇ ἐσπερίᾳ Εὐρώπη.

Ὅτω ἐν ἑπὶ 476 ὁ Οὐδακρος ἀπένεμεν εἰς τοὺς βαρβάρους τὸ τριπτυχόμενον τῶν ἀγαθῶν τῆς Ἰταλίας (sors barbarica) ἐπὶ τῇ βάσει τῶν κτηματολογίων, ὁ δὲ Πάπας Γρηγόριος ὁ Μέγας ὥριες περὶ τοῦ ἐπιτίθεμα κανόνων τῶν ἑναπογγαρων τῶν ἐν Σικελίᾳ κτηματῶν τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἐν γένει οἱ Γόθοι ἐν Ἰταλία ἰξηκολούθησαν εἰσπραττόντες τὸ κεφαλικὸν τέλος (bina et terna) καὶ τὸν ἐγκεντρ. φόρον εἰς τρεῖς ἑσάκας δόσεις, ὡστε καὶ ἐπὶ Ρωμαιῶν.

---

1) Φιλονικείται, τί δήλω, c a p i t a t i o n a l i o n i o n reccedit, ἐν τῷ κεφαλικόν τέλος, ἡ ὁ φόρος τῆς ὑποθ. 'Αλλὰ τὸ δεινότερον πιθανότερον. S a v i g n y, Verm. Schr. II. σ. 47.—N a u d e t, Admin. II. σ. 108.
2) S a v i g n y, Verm. Schr. II. σ. 43.
3) L. 4. C. Th. de fug. (5, 19).
4) De mort. persecut. 33.
5) Π r o x o p. B'. σ. 6.—C a s s i o d o r. Var II, 46.
6) L i b. I, epist. 44. Περὶ τὰ τέλη τοῦ ἑκτὸς αἰῶνος.—S a v i g n y, Verm. Schr. σ. 23.
7) C a s s i o d. Var. III, 8 VII, 20 u. επ.
8) A u t óτη VII, 2.
Οἱ Γότθοι καὶ αὐτὸς ὁ Βασιλεὺς αὐτῶν δὲν ἦσαν ἐλεύθεροι ἐδαφικοῦ τέλους, ὡς πρὸς τὸ σφετερισθέν τριτημόριον 4.

Ἀπεναντίας ἐν Γαλλίᾳ οἱ Φράγκοι πρὸς τῷ σφετερισμῷ καθιέρωσαν ὕπερ ἐαυτῶν ἀτέλειαν, διετήρησαν δὲ τὰς αὐτὰς τῶν Ρωμαίων τάξεις, διαστέλλοντες τοὺς προϊόντας, ἢ ὁμοτραπέζους τοῦ Βασιλέως (convivae Regis), τοὺς ἀπόλοὺς κτήτορας (possessores) καὶ τοὺς ἀκτήμονας, ἀποδιδόντας κεφαλικὸν τέλος (tributarii) ⁵, ὡς ἐπὶ τὸ πλείστον ἐναπογράφους ⁶.

Ταύτα τὰ ἐν τῇ Ἑσπερίᾳ Ἑὑρώτη ἦχυν τοῦ Ρωμαίου θεσμοῦ ἐγκτητικῆς καὶ προσωπικῆς φορολογίας, ἡ δὲ ἐξαπαστών καὶ τὰ ἐν τῇ Ἑνταλῇ.

---

4) Δόκ. I, 49. IV, 44 XII, 5.
5) L. Salica emend. tit. 43 art 6 — 8. Tributarii καὶ ἐν L. 42 C. de agric. (14, 47).
6) Δουκάγγιος, Tributales.
Πολλάκις ἡ Ἰουστινιανὸς διὰ τῶν Νεαρῶν ὑθέν, ἢ μικρὸν, ἐνεωτερίσευς, ἀπλῶς συναρμολογοῦν τὰς προώφαρχος διατάξεις, σποράθικα κειμένα, ὡς λέγει ὁ Ἐρυθοῦνος (Ἀνέκδ. 11), «ὅπως δὴ ἔπειτα νεώτερά τε καὶ αὐτοῦ ἐπώνυμα εἶν». 

Δὲν δυνάμεθα ἄκριβῶς νὰ ὀρίσωμεν, ἂν πρὸς τοιοῦτον μόνον σχοτὸν εξῆδομεν τὴν Νεαράν 128, τούτῳ πρὸς ἀνακεφαλαίωσιν καὶ ἐξελληνίσσιν τῶν χυτῶν περὶ φόρων διατάξεων, ἡ πρὸς ἐπίδειξιν προοίμως ὑπὲρ τῶν φορολογομελῶν, ἡ καὶ πρὸς τελευταίους τοὺς συστήματος.

"Ὅπως δὴ ποτε ἐκ τῆς διατάξεως ταυτῆς καταφέροιται σαφέστερον ὁ μηχανισμὸς τῆς βεβαιώσεως καὶ εἰσπράξεως τοῦ φόρου καὶ συγχρόνως γίνονται προθύληται τὰ κυρία ἐλαττώματα αὐτοῦ."

Καθ’ ἐκαστὸν ἐτος, τὸν Ιουλίον, ἢ Αὔγουστον, προσδιορίζεται τῆς μελλούσης ἐπινεμοίσεως, τούτῳ τοῦ ἐπόντος φορολογικοῦ ἑτος, τὸ εἰς ἐκάστην ἐπιφάνειαν ἐπιβάλλον μέρος ἀπάντων τῶν φόρων, εἶτε εἰς χρυσόν, εἶτε εἰς εἴδη. "Ὁ γενικός ὁδὸς προϋπολογισμός τῶν ἐσόδων διαφέρεται κατ’ ἐπαρχίας, καθόσον ἐν τῇ μερικῇ διατυπώσει ἐκάστης αὐτοῦ σημαίνεται ὑπόσον ὑφείλεται παρ’ αὐτῆς ὑπὲρ ἐκάστου ἱοῦν, (ἡ οὐλίως, ἢ κεντουρίως, ἢ ὡς ἄλλως ὀνομάζονται), εἶτε ἐν χρυσῷ,
είτε εν είδει. Συγχρόνως δηλούται ἡ ἀποτίμησις τῶν εἰδών ὑπὲρ τῶν 
στερεωμένων τοιούτων καὶ εἰσερχόμενον ἀντὶ αὐτῶν χρήσει, καὶ τὸσον 
ἐξ αὐτῶν εἰσακομίζεται εἰς τὰς δημοσίους ἀποθήκες, καὶ τὸσον διαπα-

νάται εἰς τὰς ἀνάγκας τῆς Ἐπαρχίας, ὡστε κατά τὸ μέρος τοῦτο 
ὑπάρχει καὶ προϋπολογισμὸς ἔξοδων (Κεφ. α').

Ἐν ἑκάστῃ διοικήσει ὁ Ἐπαρχὸς ἀμέσως δημοσιεύει ὅλας τὰς με-

ρικὲς διατυπώσεις τῶν Ἐπαρχιῶν τῆς ἰδίας περιφερείας, διδῶν τὰ ἴσα 
(ἀντίγραφα) εἰς τὸν βουλόμενον (Αὐτ.).

Παραχρῆμα ἑκάστη μερικὴ διατύπωσις ἀποστέλλεται παρὰ τοῦ 
Ἐπάρχου τῆς διοικήσεως πρὸς τὸν ἄρμόδιον ἀρχοντα ἑκάστης Ἐπαρχίας, 
ὅτις ἐντὸς τοῦ Σεπτεμβρίου, ἢ τοῦ Ὀκτωβρίου, ὁρείλει νὰ ἐκθέσῃ αὐτὰ 
δημοσίως ἐντὸς τῶν πόλεων τῆς ἰδίας περιφερείας (Αὐτὸθ).

Ἡ εἰς χρυσὸν καταβολή γίνεται κατὰ τοὺς καροδοτικοὺς ἄρσενο-

νους, ὡς ἀλλοτ' ἔπορον, κατὰ Ἰανούαριον, Μάρτιον καὶ Σε-

πτεμβρίον, ἢ δὲ τῶν εἰδῶν εἰσακομίδη εἴδος ἢ προσομιῶν (Κεφ. β').

Οἱ τυχὸν προκαταβληθέντες φόροι εἰς ἑτέρους τίτλους παρὰ τοὺς 
τῆς μερικῆς διατυπώσεως πρὸ τῆς δημοσίευσις αὐτῆς καταλογίζονται 
εἰς τὰ κατὰ τὴν διατύπωσιν ταύτην ὅρειλόμενα (Κεφ. α').

Ἀργὸς τοιοῦτοτρόπος διὰ πληροεύθης δημοσιοτήτος Ἠθικοκληθῇ τὸ 
συντελεσθησόμενον παρ' ἑκάστης Ἐπαρχίας, εἴπετο τὸ ἔργον τῆς ἀνευ-

ρέσεως τῆς ἀναλογίας ἑκάστου, καὶ κατὰ τοῦτο, ὡς ἐδήμησε, εἶχε 
σταθὼν ἡ καταπίεσις. Περὶ συμπράξεως τῶν πολιτευμάτων (τῶν ἰδ-

ημοτικοῦ συμβουλίου) οὐδὲν φέρει ἡ Νεκρά, ἀλλ' οὔτε καταργεῖ τὰ 
προηγούμενα, μηνυομένουται ὅμως ἐν αὐτῇ ἄλλαι ἐγγύησες.

Ὅστις τῶν συντελεστῶν (φορολογουμένων) ἀμφιβάλλει, εἶτε περὶ 
τῆς κτίσεως, εἶτε περὶ τοῦ ὅρειλομένου ὑπὲρ αὐτῆς ποσοῦ, δύναται νὰ 
ζητήσῃ παρὰ τὸν ἀρχοντα τῆς Ἐπαρχίας, ἢ, τούτου ἀμελώντος, 
παρὰ τοῦ Ἐπισκόπου, ὡστε αἱ φύλακες τῶν δημοσίων ἄργομενοι, 
ἥγουν τῶν κτηματολογίων, νὰ προκυμίσουσιν αὐτὰς, πρὸς ἀπόδειξιν τῆς 
ὁρειλομένης νας κατά τὴν δύναμιν τῆς ἀπογραφῆς, ὡστε κατὰ 
τὴν ἀναγραφήν τὴν ἐκτίμησιν (Κεφ. δ'). Πρὸς πληρέστερον ἔλεγχο 
τῆς ἐνδεχόμενης καταπίεσεως ὁ ὑποδεχόμενος τὸν φόρον ὁρείλει νὰ ἐκ-

δίδῃ ἀπόδειξιν (ἀποθεμνημένως, σημαίνομεν τὴν ποσότητα τῶν 
χρημάτων, ἢ τῶν εἰδών, τὰ ἴσα, ὑπὲρ ὧν ἤθησαν, καὶ τὰ ὄνομα 
τῶν κτήσεων. Ταῦτα δὲ ἐπὶ χρηματικὴ ποιή (Κεφ. γ').
Καθ’ ἑν Ἐπαρχιῶν ἀνεφάνησαν καθοστερήματα, κινδύνῳ τῶν προ-
βαλλομένων, στέκεται κατοικιάριοι πρὸς εἰσπραξίν, ἂν δὲ ἦναι ἀνε-
πιτήδειος, στέκεται ἄλλος ἄντ’ αὐτοῦ, ἀρκοῦμενος εἰς τὸ κατά συν-
ήθειαν καὶ μὴ ἐπάγον βλάβην εἰς τοὺς συντελεστὰς. Ἐξεπελευναί
(ποινῆτορες) ἀπολύτως ἀπαγορεύονται (Κεφ. 5’).

"Ὅταν συντελεστής, ἄντι νὰ καταβάλῃ, ὅμοραζ θ’ τοῦς ἱδίους
οφειλέτας, ὁ ἐκδίδακτος (εἰσπράκτωρ) δὲν δύναται νὰ στραφῇ πρὸς αὐ-
τοὺς, πρὶν βεβαιωθῇ ἡ ἀνίγκεια τοῦ ὀφειλόντος τὸν φόρον (Κεφ. 16’).

Ἐν γένει οἱ κτήτορες δὲν ύποχρεοῦνται νὰ φροντίσωσι τὴν εἰσπραξίν
δι’ ἱδίου εἰσπράκτωρος, ἀλλ’ οὗτος προβάλλεται παρὰ τῆς ἐν ἐκάστῃ ἐπαρχίᾳ ἢ τούλα ὑπευθέν τοῦ τούτῳ ἀρχῆς, ὅτι παρὰ τῶν ἀρχών-
των, τῶν πολιτευμένων, ἐξακτόρων, βινδικών, κανονικαρίων κτλ.
(Κεφ. 18’).

Καθὼς αἱ πόλεις εἶχον φροντίδα περὶ τῆς εἰσπραξίας τοῦ φόρου,
καὶ τῆς ἀπαλλαγῆς τοιούτου πρὸς τὸ δημόσιον χρέους, ἥδυναντο εὐ-
κόλως καὶ ἐκ συνενόχους μετά τῶν προὐσταμένων ἄρχων νὰ μεταχει-
ρισθῶσι πρὸς τούτο τὰ δημοτικὰ χρήματα.

Τοιαύτην κατάχρησιν ἤπτασ ἀποδοκιμάζει ο Ἰουστινιανός, ὡςτε τὰ
dημοτικὰ χρήματα ν’ αφερεύονται εἰς τὰς τοπικὰς ἀνάγκας καὶ εἰς τὰ
dημοτικὰ ἔργα (ἰστονίαις, ἀγωγοῖς, μισθοὺς κτλ.). Ο Ἐπίσκοπος, οἱ
πρωτεύοντες καὶ οἱ κτήτορες (possessores) προβάλλουσι τὸν πατέρα
tῆς πόλεως, τὸν στόχον καὶ ἄλλους τισίους διοικητὰς, κατ’ ἑτος δὴ
ὁ Ἐπίσκοπος μετὰ πέντε πρωτευόντων ἐξελέγχουσι τοὺς λογισμοὺς, καὶ
ἄποστρόφος ἀπαγορεύεται εἰς τοὺς δημοσίους υπαλλήλους (εἰτε ἐπάρχῃ,
εἰτε σκεπασμός τῶν ἔργων υπὸ τῶν πρωτοφαρίων Ἐπάρχων τελοῦντες)
νὰ ἤτοι τόσον περὶ τῆς διαχείρισέως τούτης λόγον (Κεφ. 11’, 12’, 13’).

Δεν διέστελε μελετὴ τὴν δημοτικὴν διαχείρισιν ὁ Ἰουστινιανός,
ἀλλὰ συγχρόως ἀπηγόρευσεν ὁ αὐτὸς νὰ γίνῃ καὶ ἄρχων καὶ τοποτε-
ρητής ἐπάρχου, ἡ στρατηγός ἄρχης, ἡ ἐπιτετραμένος τὴν εἰσπρα-
ξίν τῶν δημοσίων συντελεστῶν (Κεφ. 4’), ὡςτε νὰ μὴ μετέρχηται εἰς
συνάμα τριπλὴν εξομιλίαν, διοικητικὴν, στρατιωτικὴν καὶ οἰκονομικὴν.

Ἐν γένει οἱ συντελεστῆς δὲν ύποχρεοῦται εἰς ἄλλα, ἢ τὰ τῆς δια-
τυπώσεως, οὗτο λόγῳ ἀποστολῆς τῶν φόρων (παραπομπικὰ), οὗτο ἄλ-
λω τινὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἰχλῆται, οἶνον παρὰ τῶν ἐν περιοδεῖς
ἀρχώντων, οὕτως ἐπέβαλλον ἀγγαριάς, ἢ διαγράφας (δρίκοντες τὰ ζη-
τούμενα), καθόσον πρὸς τοιαύτην χρήσην ὑπῆρχεν ὃ ἐν εἴδει φόρος (annon. Κεφ. 0', κα').

Περὶ ἑναπογράφων μόλις γίνεται λόγος ἐν τῇ Νεαρῷ, ἵδιος ἐν Κεφ. 0', ὅτι οὕτως ὁγείται ὑπὲρ τῆς κτήσεως ἄλλου, ἓν δὲ τούχοι οἱ ἑναπογράφοι τινος ἔχομεν ἴδιας κτήσεως, δὲν ἔνεχετο οὕτως ὑπὲρ αὐτῶν, μη ἀνακειθεῖσα ἐκουσίας τοιαύτην εἰσθήνην (Κεφ. 1α').

Σπουδιοστάτην ἐξέλειφεν εὐρίσκομεν ἐν τῇ Νεαρῷ, τὴν πλήρη σιωπην αὐτῆς περὶ ἀναθεωρήσεως τῶν ἰδιμοιρίων ἀπογραφῶν. "Ἄν τοιαύτη ἀναθεώρησις περιοδικῶς ἐγίνετο ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ, δὲν ἦτο δυνατὸν οὕτως ν' ἀποσιωπήσῃ τὸ κωμώτερον στοιχεῖον αὐτοῦ τοῦ συστήματος.

Διὰ τῆς παραλείψεως τῆς ἀναθεωρήσεως ἐμέλλεν ὅμως ν' ἀλλοιωθῇ οὐσιώδες τὸ σύστημα καὶ ταχέως νὰ παρακράσῃ. Ὁ λόγος τούτου εἶναι προφανῆς. Οὐδὲν ὑπάρχει τοσοῦτον μεταβλητὸν, ὅσον ἡ πρόσοδος τῶν κτημάτων, ὅσον ἐπιμέλεις ὁ φόρος δὲν στηρίζεται ἐπὶ ἀναλογίας πρὸς τὴν πρόσοδον, δὲν γίνεται δὲ ἡ προσφυγική ἀναθεώρησις πρὸς βεβαιώσεως τούτου, ὁ φόρος, παγκοιμένος, κυνωνεύει νὰ Γίνεται διασανάλογος. Εἰ μὲν βελτιώνεται τὰ κτήματα, ὑμιλογομένως ύφελοινται εἰ τῆς μὴ ἀναθεωρήσεως, καθόςον ὑπάρχει ἡ ὑπερτέρα αὐτῶν πρόσοδος τῆς ἐποικογυμνῆς. Εἰ δὲ πάλιν ἐκτίθεται ἡ πρόσοδος, κατ' ἀντίστροφον ἀναλογίαν αὐξάνει ἡ πίεσις τοῦ φόρου καὶ μεγάλη ἐπίκειται κρίσις.

Δυστυγίας ἡ ἀξία καὶ ἡ πρόσοδος τῶν κτημάτων προϊσχον ἐλαττούμεναι ἐκ τῶν μεγάλων ἀναμαλιῶν καὶ τῶν καταστρεπτικῶν ἐπιδρομῶν αὐτῶν τῶν ὑπομισθίων τῆς ἐπικρατεῖας βαρβαρῶν. 'Αρκεῖ μόνον ν' ἀναφηγήσωμεν τὰς λεγάσμας τοῦ Ἀλκαρίου καὶ τοῦ Γαριοῦ.

Τὰ σημεία τῆς τοιαύτης διασανάλογας τοῦ φόρου πρὸς τὴν πρόσοδον καὶ τὴν ἀξίαν τῶν κτημάτων, ὁσομερὰ ἐλαττουμενὴν, εὐρίσκομεν ἢδη ἐν τῇ πρὸ τοῦ Ἰουστινιανοῦ νομοθεσίᾳ, οὕτως δὲ ἐπηράνθησε τοὺς τεχνικοὺς τρόπους, νομίζων ὅτι θεραπεύει τὸ ἀθεράπευτον.

Ἀπὸ τοῦ Μεγάλου Κονσταντίνου εὐρίσκομεν δικαίως περὶ ἑγκαταλειμμένων γαιῶν, περὶ ὧν ἔφη δὲν ὑπεύθυνοι οἱ δήμοι (ordo). Οἱ Αὐτοκράτορες Οὐκαλενικὸς, Θεοδόσιος καὶ Ἀρκάδιος ὥριζον διετηθείσης παραγραφῆς, ὡς ἐν καιρῷ τῆς διωδεκαέδρου. Μετ' όλιγον δ' Ἀρκά-

1) L. 1. C. de omni agr. (14, 58);
διος καὶ ο` Ὄνωρος συντάμουσιν εἰς ἐξ μηνας τὴν παραγραφὴν, πρὸς ἄνευμεν τοῦ μέλλοντος νὰ καταβάλῃ τὰ δημόσια τέλη.

Πρὸς τούτους, ἀμα δὲν καταβάλλῃ τις τοὺς φόρους τῶν κτηθεισῶν γειών, στερεῖται αὐτῶν, παρακεχομένων εἰς τὴν πόλιν (τὸν δημοῦ).

Ἐν τῇ Νεαρῆ 128 αἰόρνης βλέπομεν ἀνακύπτουσαν τὴν ἐπιβολὴν περὶ τοιῶν ἐφήμον ἄγρων, ἀπονεμομένων εἰς ὁμοδούλους καὶ ὁμοκιννούς, μετὰ προηγουμένην ἐξέτασιν (Κεφ. 10').

'Ως ἡρίζουσοι οἱ Βυζάντιοι, «ἐπιβολῆ ἐστὶν ἐπίδοσις ἀπόρου κτήματος πρὸς συγκληρονόμους, ἢ συντελεστάς, ἢ ὁμογόρους καὶ ὁμοῖον κέντος» 2. Ὅσας τοὐτέστι κτήματος, ἀναγεγραμμένον ἐν ταῖς δημοσίαις ἀπογραφές, μέρος τί ύπάρχει ἐγκαταλειμμένον, προτιμώντας οἱ συγκληρονόμοι, ἢ οἱ συντελεστης, ἢ οἱ ὁμόγοροι καὶ ὁμόκιννοι, παντὸς ἐκλογοποιοῦντος καὶ παρέχοντος τὰ δημόσια τέλη.

'Εκν ὁμοίως οὐδεὶς προσφέρεται, ἢ ἀνεκαύσμενος εἰς ἐπιβολὴν βραδύνη, τότε γίνεται ἀνεκβίωσιν ἀπογεραφή τοῦ κτήματος καὶ τῶν ἐν αὐτῶ καρπῶν, σκευῶν, κτημάτων καὶ γεωργιῶν μετὰ τοῦ χρηματιστοῦ αὐτῶν, παρακεχομένου εἰς τοὺς πολεορκομένους (τὸ δημοσικὸν συμβοῦλον), ἢ τοὺς ἔξοχος (ἀνυτάς), βίωτας, ἢ ἀνυτάς, οὔτην ὑπελείουσιν τὴν ἀπόδοσιν εἰς τὸν δικαιούμενον (ἐρακί καὶ εἰς τὸν ἵδικοντήν), ὃντες ὑπεύθυνοι διὰ πάνων βλαθόν (Νεαρῆ 128. Κεφ. 9').

Τινὲς οἱ ὁμοδούλου καὶ ὁμοκιννοῦ, ὑποτίθεται ἢ ἡγεῖ γνωστὸν, σὲ δὲ περὶ τῆς διαφορὰς αὐτῶν εἰκαστι τῶν νεωτέρων εἰναι ἐντελῶς ἀδιάθοιν. Αἱ Νεαρῆ 166 καὶ 168 εἰναι ἄρχαντεροι ἐπαρχίακοι τῶποι, οὔτεν ἠλθόν ἵσχυν νόμοι, ἢ μὲν Νεαρῆ 166 τὸ ὑπάρχον τῶν Πρακτωρίων Δημοσθένου, ἢ δὲ 168 τὸ ὑπάρχον Ζωτίκου. Διὰ τῆς Νεαρῆς 166 ἀναδερμακῶς προσεκλήθησαν εἰς ἀναδεχὴν τοῦ ἐγκαταλειμμένου κτήματος οἱ πρῶτοι κτήτορες καὶ οἱ ἀπόγονοι αὐτῶν, μεγαρικοῦ εὐφρητῆ κατὰ τὴν ἀνοιξαν ταυτὶν κλίμακα ἡ δυνάμενος νὰ

---

1) L. 41. C. de omni agro (41, 58).
2) L. 8. C. de exact. (10, 19).
3) 'Αρκεν. περὶ σημ. 30. Σύνοψις Βασίλ. ἑκ. Ζαχ. σ. 333. 'Ὁ Προ- κόπ. ἀνέκδ. ΚΓ', ζ'. μεταγερμένας τὴν λέξιν διαγραφῆ.
4) Z a e h a r i a, Inn. Gesch. σ. 207.
5) Z a e h a r i a, 'Ανέκδοτα σ. 258.
ἐπαρκέσθε εἰς τὴν ἐπιφορὰν τῆς συντελείας, ἀρ' ἂς παραδίδεται εἰς αὐτὸν τὸ ἐγκαταλειφθὲν.

Δηλαδὴ διὰ τῆς διατάξεως ταύτης οὐδὲ δι’ ἐκποίησεως ἀπηλλασ-
σετό τις τοῦ ἐπαχθοῦς καὶ ἐπίκηψιον κτήματος διὰ τὸ ἐπερογκον τῆς
φορολογίας, ἀλλὰ διὰ μόνης τῆς ἁπορίας, πρὸς ἀπὸδειξιν ὅτι τὰ κτή-
ματα κατόπτησαν βάρος, ἀντὶ νὰ ἦναν καφάλιον πλοῦτον.

Κατὰ δὲ τὴν Νεαράν 168, ἦτοι τὸν ἐπαισχυνὸν τῶν Ζωτικοῦ,
δοῦλοι καὶ ὁμόκηνσι ἦσαν ὃι ἀπὸ κοινοῦ τῆς ἄπογγυφας ἐγκατά, ἦ-
τοι ὃι ἦσαν κύριοι κτήματος, ἐν τῇ αὐτῇ περιφερείᾳ ἄπογγυφαμένου
ἐν τοῖς φορολογοκοῖς βιβλίοις. Προστίθεται μάλιστα, ὅτι χωρὶς μόνα
ἀναγράφονται ἐν τοῖς φορολογοκοῖς βιβλίοις, οὐκι οἰκείω, ἢ ἄλλα πράγ-
ματα, ὡστε ἐπὶ μῖὸν χιλιῶν ἄρημον ἀπηρμιζότο ἢ τῶν ἀρών ἐπιβολῆ.

Ἐκ τούτων δυνάμεθα νὰ εἰκάσωμεν, ὅτι τὰ φορολογικὰ βιβλία ἐπὶ
tοσοῦτον κατόπτησαν στερεά, παυσάσης τῆς ἀναθεωρήσεως, ὡστε,
καίτοι διαφεδέντο τοῦ κτήματος εἰς μέρη, δὲν ἐγίνετο νὲα πράξεις
ἀποτεμήσεως τῶν μερῶν, πρὸς κατανομὴν τοῦ φόρου, ἀλλὰ διετη-
ρεῖτο διεμάκρα φορολογικοῖς μεταξὺ τῶν μερῶν καὶ ὁι κύριοι αὐτῶν
ἦσαν ὁμόθουλι καὶ ὁμόκηνσι. Αἱ λοιπαὶ σημειώσεις τῆς μετάβασις
τῆς ἱδιοκτησίας, λόγῳ ἐκποίησεως ή κληρονομίας, κατὰ ὁμοιὸν λό-
γον δὲν ἐκολούθησα, διὸ τὸν ὑπήρχεν ἀνάγκη νὲας ἀποτιμήσεως.

Ἀκόψως ἐννοοῦμεν ἐπὶ πωλήσεως κτήματος κατὰ τὰ ὁμοία αὐτῶν
tὴν ὑποχρέωσιν ἐγγερσφῆς τῆς πράξεως εἰς τὰ φορολογικὰ βιβλία, ὡσς
τὸ βάρος τῶν φόρων μετατεθῇ εἰς νέον ἱδιοκτήτην. Ἄλλʼ ἐπὶ ἐκ-
ποίησεως μέρους, ποῖο ἐγίνετο σημείωσις πρὸς ἀνάλογον διεισδομήν
tοῦ φόρου, πρέπει νὰ μαντεύσουμεν. Συνεφώνουν οἱ συμβαλλόμενοι περὶ
tοῦτοῦ, ἡ δὲ συμφωνία αὐτῶν ἦτο τάχα ὑποχρεωτικῆ; ᾧς τοὺς
ἐπὶ νεμήσεως, ἡ ἐπιδικασθέντος μέρους τελεσιδικῶς, ποὺς ἐγίνετο
μειὰ ἐν ταῖς ἄπογγυφαῖς, δὲν δυνάμεθα νὰ ἄρεσομεν.

Ὁ Ἰουστινιανὸς δὲν παραλείπειν τὴν περὶ τούτου φροντιδὰ ἐπὶ τῷ
λόγῳ, ὅτι οἱ φόροι πρέπει νὰ συντελεῖνται παρὰ τῶν νεμουμένων.

1) Λ. 5. Κ. θ. sine censu (41, 3). Λ. 2. Κ. θ. de contr. emt. (3, 4).
L. 1 § 2. C. de suffr. (4, 3).
2) Λ. 4 § 4, de censu (50, 15). Λ. 20. C. de agric. (41, 48).
3) Νεαρὰ 18 κεφ. 7, § 4.
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Μετα παρέλευσεν χρόνου, ως έκ τών διαδοχικών μεταθέσεων τής κυριότητος, δεν ήτο δυνατόν να μη γεννηθῇ πινακίδα σύγχυσις, ἀπατουσά αναθεώρησι καὶ καταλογισμόν τού φόρου νέον κατά τους μετα-
σχηματισμούς τῶν κτημάτων. Δεν εἶναι ἀπίθανον, ὅτι διὰ τοῦ περὶ ἐπιβολῆς θεσμοῦ ἑσπεριτῶ νὰ διευκολύνῃ ἡ εἰσπραξίς, διὰ τῆς ἐπιζη-
τήσεως τοῦ φόρου παρὰ τῶν ἀρχικῶν κυρίων, ἐσωτερικῶν διὰ τῆς καταλήψεως τῶν κτημάτων ν’ ἀναγκάσωσι τοὺς νέους ἱδιοκτήτας, νὰ ῥανερωθοῦσι καὶ ν’ ἀναλάβωσι τὸ ἐπιβάλλον.

Ἡ κατάστασις αὐτή τῆς ἀπαξίας τῶν βιβλίων, μὴ συμφωνοῦντων πρὸς τὴν ἐνεστώσας κατάστασιν, μαρτυρεῖται ἐκ τῆς μὴ ἀποδιδομένης ἀπολύτως ἀποδεικτικῆς δυνάμεως εἰς τὰς ἐν τοῖς φορολογικοῖς βιβλίοις ἐγγραφές, προκειμένου ἵπταματος κυριότητος.

Κατὰ Βασίλειον Πορφυρογέννητον Νεαρὰ 29 μόναι αἰ ἐν τοῖς κοι-
νικοῖς τοῦ γενικοῦ σημείτι περιγραφαὶ τῶν ὁρίων ἀκινήτων ἀποτελοῦσι πίστιν.

'Αρχαῖον εἶναι τὸ ἐξίσιον, ὅτι δὲν δεσπόζει τις τῶν ἀλλοτριῶν διὰ τής ἐν κήνου ἀπογραφῆς. Παρ’ Ἀρμενοπούλου κείται τὸ ἐξίσιον 1, «Οὐ δεσπόζει τῶν ἀλλοτριῶν δυνάσματι, εἰ καὶ ἐν κήνου γραφῶν» αὐτήν, ἦγουν τῇ δημοσίᾳ σανίδι, ἡ τῷ μαρμάρῳ, ἐν ὧν καὶ πᾶς διαφέροντι ἐκστάση τις γυμνὰς ἀναγραφοῦνα». Ταυτάταυς ἐπιγραφαὶ ἐπὶ μαρμάρου εἰδομεν ἐν Ἀθηναῖας, ἐν Θῆρῃ, ἐν Ἀστυπαλαίαι καὶ ἐν Οὐλ-
καις τῆς Λευκάδος. 'Η μονομερὸς γενομένη δήλωσιν, δὲν ἦδυνυν νὰ βλάψῃ τοῦ ἄλληθρον κύριον. Αὐτῇ μετὰ παρέλευσεν πολλοὺς χρόνους καὶ πολλὰς διαδοχικές μεταθέσεως ἀκινήτων, διανομαῖς, ἡ πολύκρονος ἀπο-
σπασθέντων μερών, ο συμβουλευόμενος τῆς δημοσίου ἀπογραφῆς οὐδέν εὑρίσκει πλέον ἐν τῶν ἄλλοτα ἐγγραφέων ἐγκριμοῦναν ἐπὶ τῶν ἐνεστώτων καὶ ὁ εἰσπράττων τῶν φόρων ὅπερ οὔτε ἐκεῖ ἴδιωτες πίστιν εἰς ἀλλαὶ νεωτέρας ἀποδείξεις. Πρὸς ταχυτέρων περαιώσιν τοῦ ἔργου ἐπεννοηθῇ ἡ τῶν ὁμοθύλων καὶ ὁμοθήνησις ἐπιβολῆς.

Περὶ τῆς δυσαναλογίας τῶν φόρων ως πρὸς τίνα κτήματα μαρτυρεῖ ὁ Προκόπιος (Ἀνέκδ. ΙΒ'). Οὕτως διηγεῖται, ὅτι μετὰ τὴν στάσιν τοῦ Νίκα πολλῶν συγκλητικῶν καὶ εὐθαμιμῶν ἐθημεύθησαν τὰ κτή-

1) L. 64. de acquir. (41, 4). Βασ. N. α. 59.
2) B'. α. 45.

Π. ΚΑΛΛΙΓΡΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ
ματα, ἀλλὰ κατόπιν προσηγήματι φιλανθρωπίας ἀπεδόθησαν εἰς αὐτοὺς τὰ φόρους πεκροῦ καὶ βαρυτάτου ύποτελῆ, εἰ ὁν κατέστησαν ἀντιμαχόστεροι. "Οσον ὑπερβολικὰ τὰ τοῦ Πρακτικοῦ διηγήματα πρὸς ἀναφορὰς τοῦ Ἰουστινιανοῦ, τὸ τράχια ὡμᾶς τῆς ἀνώτατης τοῦ φόρου δὲ ἐλεύθην ἀναθεωρήσεως δὲν εἶναι ὑποτέτον.

"Οποιοδήποτε τεκμήριον τῆς ἀνεπαρκείας τῶν συντελῶν πρὸς ἐκπλήρωσιν τῆς φορολογίας παρέχοντο εἰς ἡμᾶς αἱ ἀλλεπάλληλαι ἀφίεσις φόρων. Πλὴν τῶν κατὰ μέρος, ὅσα μνημονεύει ὁ 'Ἰουστινιανὸς ἐν Νεαρᾶ 147, δὲ αὐτῆς ἀφίεται 22 ἐτῶν καθυστεροῦντα ἐν ἐτεῖ 554.

"Αλλὰ τὸ κακὸν ἐπλεόνασε καὶ ἐγίνει ὑπέρτερον θεραπείας. Μετὰ δὲ ὅτε ἐν τῷ Ἰουστινὸς Β' συνήχεια εἰς τοὺς υποτελεῖς τὰ μέχρι τῆς ἀγάθος ἐπινεμήσεως ἀλλείμματα (μέχρι 560), καὶ τοις εὐρίσκοις βαρῶν, ἀμα ἀνακαίνους εἰς τὸν θρόνον, τὸ δημόσιον χρόνο καὶ τὸν στρατὸν ἐν ἀπορία τῶν ἀναγκών, καθ' ὅν χρόνον παντεχθὲν ἐπετίθεντο οἱ βάρσαροι.

"Αλλ' ἡ εξάντλησις τῶν ύποτελών ἐρυθάσει εἰς τὸ ἐσχάτον, ὡστε ἡ ἐπιτελεία μαθητευόντων ἐμελέτα νὰ καταστήσῃ ἀδύνατον τὴν εἰσπραξίν νέων ἐπινεμήσεων.

Μετὰ δέκα περίπου ἐν τῇ Τιβέριος δὲν δύναται ν' ἀποφυγῇ τοιοῦτον γενικὸν κοσμισμὸν, ὑμελγών, ὅτι αἱ ἀλλεπάλληλαι καὶ πολύτροποι τῶν ἀνθρώπων φθορὰ, εἰς τοιοῦτον τὰς κυήσεις καταγαγέναι ἀπορίας, ὡς μηδὲ προσόδους εἴσαγε τόν δυνάμει τοὺς κεκτημένους. Καίτοι ἐχθὺς ἀνάγκην καὶ αὐτὸς πολλῶν χρημάτων πρὸς συντήρησιν στρατοῦ διὰ τῶν συγγεγος τομέων, συγχωρεῖ τα ἀλλείμματα μέχρι τῆς ἐρήτα παρελθοῦσις πέμπτης ἐπινεμήσεως καὶ ἐτὶ τέσσαρα ἐπόμενα ἐν ἴσομέτρως μειοὶ τοὺς φόρους καθ' ἐν τέταρτον, ὡστε ὅμων συμποσότιται ἡ μείωσις εἰς τὸ ποσὸν ἀκεράτου ἐπινεμήσεως (integrum unum canonem).

'Εκ τούτου συνάγεται ὅτι, καίτοι κατ' ἐτος ἐκκατομμύριοι τῆς ἐπινεμήσεως, ἡ αὐτῆ ἐπανελκυμένη. "Ἰσως προήλθε τοῦτο, διότι λόγῳ τῶν ἐπικεφαλάνων ἀναγκῶν ἀπήτευτο ὁ ἀνώτατος ὄρος τοῦ φόρου, καταστάντος ἀνεπιδήκτου αὐξήσεως.

1) Νεαρᾶ 148 ἐν τῇ συλλ. Ἰουστινιανοῦ.
2) Νεαρᾶ 163 ἐν τῇ αὐτῇ συλλ.
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Οἱ φόροι ὁμως πρὸ πάντων ἐπεθάρυνον τοὺς ἄγρους καὶ κυρίως τὴν γεωργικὴν τάξιν, ὡς ἐμπεπηγαμένη εἰς τὴν γῆν, ἐγρεώστει νὰ παρέξῃ εἰς τὸν κύριον αὐτῆς καὶ τοὺς φόρους καὶ πλεόνασμα τι, ως πρόσοδον τῆς κυρίωτητος. Ὅσας ἐν τῆς ἁροίνης, ἢ εἰ ἄλλης καίτις, ἐπιβρόμησεν τολεμίων, διαρκαίνης τοῦ ἕξικου στρατοῦ, ἢ ἄλλῳ καταστρεπτικῷ συμβάντος, οὐδὲν ἀπέρεβεν ἡ γῆ, ὁ κύριος αὐτῆς, ως ἐγγυτίς τῶν καθυστερουμένων φόρων, κατέλημπτε τό κάτιον τοῦ χρόνου, ὡς ἐπίρη-χετο ἡ τῶν ἄπορων ἐπιβολῆ, ἀλλὰ καὶ ἡ γεωργικὴ τάξεις τότε οὐδένος ὑπάρχοντος κυρίου, μεγαθεῖον γίνῃ ἡ ἐπιβολή, ἢδυνατό νὰ πράξῃ τὸ κύτο, καὶ ὡς εἰ τοῦτον ἐξηρημοῦτο ἡ γῆ.

Περὶ τοιούτης ἐγκαταλείψεως τοῦ κυρίου, ἀρίστους ἀθέσποτον καὶ τὸ κτίμα καὶ τοὺς γεωργοὺς, ἐγένετο προηγομένως ἄλλη πρόνοια. Τοιούτοις πολύσχοις ἐξηγοῦνται αἱ λειψοῦνται μητροκομεῖαι, κατ’ ἐρὸς κρατήσαται, μεγαθεῖοι οἱ Αὐτοκράτορες Δέων καὶ Ἀνθέμος ἀνε-γνώριζαν αὐτὰς, προσθέτοντες, ὡς, ὡς τοιούτοις πολὺς γιορκοῖς εἶναι ἀθεοπλήκτηται ἐκρηκτικῶς περιπερείχες, δὲν δύναται νὰ γίνῃ ἐκποιήσας γῆς πρὸς ἐξωτικοῖς, καὶ πάσα τοιοῦτο πράξει ἀκυρωῦται.

Πρὸ τῶν πάντων πρέπει νὰ λύσωμεν τὴν ἀπορίαν, πῶς ἡ ἐναπόγοροι γεωργοὶ κύρηνος ἀνέκτησαν καὶ τὴν πλήρη ἐλευθερίαν καὶ τὴν κυρίω-τητα τοῦ ἀδάφους. Τούτῳ ἐξηγεῖται κάλλιστα ἐν τῇ διεποὺς παρα-γοραῖς καὶ κατόπιν ἐξημηνόν, περὶ ὥν πρὸ ὀλίγην ἐκαλλήσαμεν. Ἡ τελευταῖα διάταξις εἶναι τό ὅτους 400, ἐνόρ καὶ περὶ μητροκομίων εἶ- ναι τῶν ἑτών 415 καὶ 468. Ἀφότου ἐπεκράτει τό ἀξίωμα, ὡς ἡ ἐρήμου ἄγρου ἐπιθές ἐντός δύο ἑτῶν μόνον ἀνάγεται πάρο τοῦ δε-σποτοῦ, ἢ ὡς οἱ δεσπόται ἀπολυμπανόμενοι εἰς μήνας ἔχουσιν εἰς τὸ ἑλθέν καὶ καταβάλλειν τὰ ἰσομοία καὶ ἀναλαβοῦν τοὺς ἄγρους ἀπὸ τῶν νεκρομένων, ἐνονούμεν κάλλιστα, ὡς ἢδυνατό νὰ ἐρμηνευθῆ ὑπὲρ τῶν ἐγκαταλειφθέντων ἐναπογράφων, ἀμα ὡς ἀκριβῶς κατέβαλλον εἰς τὸ ἰσομοία τὰ κεραλαιούμενα. Ἡ πρὸς ἀνάκτησιν τῆς ἐλευθερίας φιλο-
τιμία ὑδύνατο νὰ ἔξεγειρῇ τὴν φιλοσοφίαν τῶν ἐναπογράφων, ὅστε νὰ ἐπιφανέσωσιν εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν χρόνους, ὃ θὰ εἶχε πλέον συμφέρον νὰ ὑποστῇ ὁ ἱδιακτήτης, προτιμῶν τὴν ἐγκατάλειψιν τῶν κτήματος. Οἱ Ἀὐ-
τοκράτορες Δέων καὶ Ἀνθέμιος, πρὸς ἐνθάξασθαι αὐτῆς τῆς λίκν ἐποφη-
λοῦσι εἰς τὸν δημόσιον θησαυρὸν φιλοτιμίας, ἐκρίνον φιλάνθρωπον νὰ προσ-
θέσωσιν (hoc adjiciendum necessario nostra putavit humanitas), ὅτι οὕδεις τῶν χωρικῶν τούτων ὑδύνατο ὑπομενὴτε νὰ ἐκποίησῃ πρὸς ἐξωτικὸν τὸ εἰς αὐτὸν ἀνήκον, ἀλλὰ πρὸς μόνον ἐγχώριον τῆς μητροχω-
μίας, ὁνομαζόμενον μάλιστα ἐναπόγραφον (habitatum adseriptum), πάσα δὲ παράβασις ἐπέφερεν ἀνυπότητα, ἐπιστερομένων τῶν δο-
θέντων.¹

Διὰ νὰ ὄνομασθῇ τοιαύτη διάταξις φιλάνθρωπος ὑπὲρ τῶν χωρικῶν, οὐδὲνα ἀλλον σκοτὸν ὑδύνατο νὰ ἔχῃ, πλὴν τῆς εἰς ἀεὶ ἐξαφαλίσεις τῆς ἀνακτηθείσης ἑκλευθερίας. Τοῦτο δὲ δομᾶς ἐγίνετο ἐφικτὸν, ἐφ' ὅσον εἰς τὸ ἐξῆς οὐδεὶς ὑδύνατο νὰ εἰσαγωγῇ εἰς τὸ κτήμα, οὔτε δὲ ἀδρῶν χρημάτων ἁγορᾶς αὐτῷ καὶ ἐπαναφέρων διὰ μισθῶσεις πρῶτον καὶ κατόπιν διὰ παραγγελῆς εἰς τὴν ταξιν ἐναπογράφους τοὺς γεωργοὺς.

Ἀπεναντίας μεταξὺ τῶν συγχωριῶν ἔτελείτο ἀδιάστατας διασμὸς ἀλληλεγγύης, ἐχόμενων τὴν συγκυρίασθαι καὶ συνυπευθύνον πρὸς τὸν δημόσιον θησαυρὸν διὰ τοὺς φόρους. "Ἀν τις ἐκ τῶν χωρικῶν τῶν ἀπευρέτη, εἰς τοὺς λαοὺς προσπῆδον τὸ ἐγκαταλειφθέν παρ' αὐτοῦ μέρος.

Ἀλλὰ καὶ περὶ τούτου ἐξήγητε πρόνοια, τιμωρομενής αὐστηρῶς τῆς ἀπὸ τῶν ἱδίων γκιῶν ἀναγωρίσης τῶν κομητῶν.¹

Πρὶν ἤδημεν, τί προῆλθεν ἐκ τῆς διακτάξεως ταύτης, σκόπωμεν εἰ-
ναι νὰ ὁμιλήσωμεν καὶ περὶ τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ ὄργανου αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐποχὴν ταύτην, ὡς συχνομενῶν μετὰ τῆς φορολογίας.

¹) L. 2. C. ut nemo (14, 53).
Η συνεχής ἔροδος τῶν πανταχόθεν ἐπικειμένων καὶ ἐκ τοῦ βάθους τῆς 'Ασίας πανθημεὶ εὐθαλλόντων βαρβάρων χαίνεται τὸ πρώτοτον αίτιον τῆς βαθυμαίας παρακμῆς τῆς Ῥωμαϊκῆς καὶ τῆς ἀναποθέτου πτώσεως τῆς Βυζαντίου Ἀὐτοκρατορίας. 'Αλλ' ἡ ἔροδος τῶν βαρβάρων ἦξεν κατ' ἀντιστροφὸν λόγον τῆς προϊστασις ἔξοδονής των Ῥωμαϊκῶν καὶ Βυζαντίων, καὶ διὰ τις ὑπόγιας ἐν τῷ πεδίῳ τῆς μάχης ὁ Ἀὐτοκρατορικὸς ἀετός, διὰ πολὺν χρόνον ὥπεσθαν στρατοφόροι καὶ ἐν ζημίας μικρῶμεν, ἐνιακροχρούντα εἰς τὸ γῆρας αὐτοῦ. Τὸ ἀπέραντον Ῥωμαϊκὸν Κράτος, ἔχον στρατοῦ μόναι, εὐκόλως διὰ στρατολογίας καταρτιζόμενοι κατὰ τὴν τυχανοῦσαν ἀνάγκην, ἔσκηκτον καὶ κάτοχον τῆς στρατιωτικῆς τάξεως καὶ τῆς πολεμικῆς τέχνης, δὲν ἰδύνατο νὰ ὑποχωρήσῃ εἰς τὰ ἀτάκτως ἔφορομεντα στίφη, ἀν πρῶτον δὲν παρερθείσετο ὁ στρατιώτης, στεροῦμενος τοῦ γενναίου καὶ ἀκαταμαχήτου φρυγάνιος, ἐ μόνον ἐκ τοῦ αἰσθήματος τοῦ πατριωτισμοῦ καὶ τῆς τιμῆς τρέφεται καὶ διατηρεῖται.

'Ολιγα τινὰ περὶ τοῦ στρατοῦ κατὰ τοὺς χρόνους τούτους πείθουσιν
ήμας, ὅτι ἐκ τῆς ἐσωτερικῆς διοικήσεως προήλθεν ὁ ἄλθενος, οὕτω δὲ ἐκ τῆς στρατιωτικῆς ὑπορεχῆς τῶν βαρβάρων.

Κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ὁ στρατὸς συνέκειτο ἐκ τῶν ξηρῆς σταυρίας: ἐπί τῶν μεθριον ὑπάρχον στρατιωτικοὶ ἀποικίαι, οἱ δὲ ἀποτελοῦντες τὰ σώματα ταύτα ἐνησχολοῦντο εἰς τὴν γεωργίαν τῶν ἐν τῷ μεθρίῳ κτημάτων ὡς ἰδίων (terre limitaneae vel castellorum) καὶ ἦσαν ἀντί φόρον ὑπόχρεοι αὐτοὶ καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν δινεῖσθαι εἰς τὴν στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν 1.

'Ὁ μὴ ἐπὶ τῶν μεθριον στρατὸς ἐλαμμενάτω ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν, ἀλλ' ἦσαν δεκτοὶ καὶ βαρβάροι, εἶτε ἔθελοντο, εἶτε ὑποτεταγμένοι, καὶ αὐτῶν ἡ ἀρίθμησις πλῆθυνα προϊόντος τοῦ χρόνου 2. Ἡπόρχον δὲ καὶ συμμαχοῖς στρατεύοντο, εἰς λεγόμενοι ἀδερφοί 3.

'Επὶ τέλους ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος κατήργησε τοὺς Πραιτωρικούς, συντάξας συμμαχούσαν ἐκ πεζίου καὶ ἰπποκόου, τοὺς ὁμοσπόρους 4. Πλην αὐτῶν ἦσαν οἱ ἐν Παλατίῳ φίλοις Χριστίλιοι, λεμπρότεροι ἐνεδυμένοι, φαιδροῖς. Προε. Ἀνέκδ. 24. Ἀγαθίας Ε', 15.

Πλὴν τῶν κατὰ κληρονομίαν στρατιωτικῶν, οἱ στρατεύσης ἐλαμμενόντο, εἶτε δὲ ἐκουσάς κατατάξεις, εἶτε διὰ στρατολογίας. Ἡ στρατολογία δὲν ἐνηργεῖται ἀμέσως, ἀλλ' ὡς φόρον ἐδίδει τοὺς στρατεύσης, οἱ Συγκαθηκοῖς, οἱ ἀνώτεροι ἐν υποργήμασι, καὶ οἱ κτήτορες, οἱ δὲ μικροὶ ἐξ αὐτῶν κατὰ ἡμᾶς ὀρθώμενα ἀκά τὸ στρατεύσης. Καθόσον οἱ διδοῦλοι ἦσαν ἀπαράδεκτοι εἰς τὸν στρατόν 5, κατὰ φυσικὸν λόγον οἱ κτήτορες ἐδίδει τοὺς ἐναπογράφουσι. Τὸ ἐπάγγελμα τῶν εὐρυσκόντων στρατεύσης έλεγετο πρωτοτυπία. Ὁ ἀρτός οὖσας τῆς στρατολογίας, μὴ ἐμπνεὼν εἰς τὸν στρατιώταν τὸ αἴνημα, ὅτι ἀμέσως ὑπηρετεῖ τὴν πατρίδα, ἐνῷ ὑπετάσσετο ἀπόκειτο εἰς τὴν ἀνωτέραν θέλησιν τοῦ εξουσιάζοντος αὐτῶν διὰ τοῦ κτήτορος, ἡ ἐξεμπλήθουτο

1) L. 4, 2, 3. C. de fund. lim. (14, 59) B. NE', c' 2.
2) Zώσιμος, B', 15 Δ', 30, 31, 56—58.
3) L. 46 C. Th. de tiron. (7, 43).
4) Zώσιμος, B', 17 L. 1—5 C. de dom. (12, 17) B. NT', κτ' 4—5.
5) L. 7 C. Th. de tiron (7, 43).
6) L. 8 C. Th. αὐτ. L. 6, 7 C. qui mil. (12, 34) B. NZ, α' 43, 44.
7) S a v i g n y, Verm. Schr. II, σ. 24.
8) L. 7. C. Th. de tiron. (7, 43) κατά τὴν συμπλήρωσιν Γοδοφέδου.
διά να ἐκπληρῶσῃ τὸν παρ’ ἄλλου ὁρειλόμενον φόρον, ὥστε ἐπόμενον, ὅτι ἐμελεῖ ν’ ἀπαρτήσῃ τὸν στρατόν ἐκ τῶν ὀπίσθιαταρέων, καὶ να συντελέσῃ τὰ μέγιστα εἰς τὴν προώσουσαν παραφθοράν 4.

Οἱ στρατιώται εὐλάβειον ὁρισμένας τροφάς (αννὸν), ἢ ἄντ’ ἀυτών χρήματα, καὶ πρὸς χρησίμησιν αὐτῶν ἔγινοντο αἱ συνωναί, περὶ ὅν ἄνωτέρῳ ἐρρίθη. Οἱ πολίται ἐξερεύναν εἰς αὐτοὺς ἄσπως κατοικίαν, μετάτον (metatum), οὐδεμιᾶν ὡμοί ἀλλήν χρήσιμην (salgamum) 5. Οἱ ὀπεπονεῖ τὴν διαχείρισιν τῆς προοροφαίας τοῦ στρατοῦ, ἐν γένει δὲ διὰ τῆς εἰς τὸν στρατόν καταφαίας οὕδεις ἀπέφευγε τὰ ἐπικείμενα εἰς αὐτὸν λειτουργήματα 3.

"Ὅτι ο τρόπος οὕτως τῆς συγκροτήσεως τοῦ στρατοῦ διήρκεσε μέχρι τέλους, ἔχουμεν αὐταῖς τῶν Βυζαντίων Ἀυτοκράτωρών ταῖς διακήρυξις πρὸς μαρτυρίαν. Ὡτι λ’ ἐπὶ προτιμήσεως τοῦ 'Ρωμανοῦ Β’ 'Neacrὴ στηριζεται εἰς τὸν λόγον τῆς στρατιωτικῆς λειτουργίας, ὡς γνωμενής παρὰ τῶν ἡμοτελών, τουτεστὶ τῶν μικρῶν κτητόρων, ὡμοί διδόντων ἕνα ἄνδρα.

Ἰδοῦ λοιπὸν καὶ ἐτερος φόρος ἐπιθαράνων τὰ κτήματα. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ὡμοὶ ὁ βαρύτερος ἦτον ὁ τῶν στρατιωτικῶν κτήματον, διότι προϊόντος τοῦ χρόνου, ἐπετράπη εἰς τούς ἐκ στρατιωτικῆς ἀποικίας διὰ χρημάτων να ἐξαγόρασοι τὴν προσωπικήν ὑποτελοῦν ἐν τῷ στρατῷ. Ο Ρωμανοὶς ὁ Γερμῶν πρῶτος ἀπεφέρευς τὴν ἐκποίησιν τοσοῦτον μέρους στρατιωτικοῦ κτήματος, ὅτι δυνατὰ να ἔχα πρόσοδον ἀρκοῦν πρὸς διατήρησιν στρατεύομενον (Neacră B’ Κερ. γ’). 'Ετι γενικώτερον ἑθος τούς Κωνσταντίνους Πορφυρογέννητος, ὅτι οἱ στρατιωτικοὶ δὲν ἐκποίουσι τὰ ἐν τούς στρατιωτικοὺς κώδιξ ἀπογεγραμμένα, ἀλλὰ μόνα τὰ ἴδιαπεριόριστα καὶ εἰς τὴν στρατείαν ἀκατακύκλωστα, ὅταν τὰ ὑπολειπόμενα παρέχουσι πρόσοδον τεσσάρων λιτρῶν 4 διά τους ἵππες;

4) Vegetius, De re mil. 1, C. 7.
5) L. 4 C. de salg. (12, 42). Neacră 130.
3) L. 2 C. qui milit. (12, 34) B. NZ’, α’, 36.
4) 'Επὶ τῇ ὑποθέσει: ὅτι λίτρα χρυσοῦ κατὰ Isambert, Hist. de Just. σελ. LXVIII ἠδύνατο δραχ. 1428, ὡμοί αἱ 4 λίτραι 4928. 'H Ῥωμαϊκή λίστα συνέκινε εἰς 12 υδρακοντά, ὅτι Ὗμοί γραμμ. 251-282 ἀλλὰ κατὰ τὸ δεκαδικόν σύστημα τῶν Γάλλων εἶχε γραμμ. 322.
καὶ ὁδικὸν τῶν πλαίσιων 1. Ὁ Ἀὐτοκράτωρ προθήκητε καὶ περὶ τῆς ὀπισθενεργοῦ ἴσχύος τῆς διατάξεως καὶ πείθεται, ὅτι δὲ αὐτής μέλλει νὰ ἐξασφαλισθῇ τὸ κινδυνεύον Κράτος, καὶ μάλιστα ὅταν περιστὰ ἡ πλεονέξια τῶν χρησιμοτήτων ἐπὶ δόροις ἀστρατείαις στρατηγῶν, περὶ ὧν λέγει, ὅτι ἐίναι ὁμοία, ἁμελεῖς, ἀπόλεοι, μυρμῆκοι ἀγενέστεροι καὶ ἄλλων ἀρσενικῶτεροι (Νεαρὰ 8).

Ἐπὶ τῶν αὐτῶν βάσεων διακειλεῖ καὶ ὁ νεώτερος Ῥωμανὸς (Νεαρὰ 16) καὶ ὁ Φωκᾶς περὶ τῶν ἔν Ἀρμενία στρατιωτικῶν (Νεαρὰ 18) καὶ ἐν γένει αὐξάνει ἐπὶ τῶν καθαρωπορών καὶ ἐπελευχουρών τὴν ἀπατομείνην πρόσοδον τοῦ ἀναπαλλοτρίου μέρους αὐτῶν μέχρι ἒκατεροῦ (Νεαρὰ 22) 2.

Δὲν ἀνεμίσθημεν εἰς τὴν ἐξέτασιν τῶν ἐμμέσων φόρων, λημευκῶν, τελωνικῶν, ἐμποροῦ καὶ ἐν γένει τῆς καταναλώσεως, διὸ καὶ δὲν συμβαλλοῦσαν εἰς τὸ θέμα, περὶ οὐ ἐναγχαλοῦμεν. Ἐπίσης ἀπέχομεν νὰ ἐξετάσωμεν τὸν ἀρμενικὸν φόρον πρὸς διατήρησιν ὑδραγωγεῖων, κοινωνικῶν ἕθων καὶ ἄλλων ἔργων (Νεαρὰ Ἰουστινιανοῦ 128 Κεφ. 16'), ἢ τὰ ύπερ τοῦ κλήρου τελοῦμενα (Νεαρὰ Ἰσαάκ Κομνηνοῦ).

Περιορίζομεν ὅμως εἰς τὴν ἐξέτασιν τῶν ἐγκυητικῶν φόρων, διὰ νὰ γνωρισώμεν, ποῖα ὑπῆρξεν ἡ πίεσις ἐπὶ τῆς ὑσιασθέστερας τῆς κοινωνίας τάξεως, τῆς γεωργίας, παραπηκτάμεν, ὅτι συνεπεραύοντο ὁ καθάρος ἐγκυητικὸς φόρος, καὶ ὁ ἐνεκά τῆς στρατολογίας. Θέλομεν ἐπάξει τὰς ἀνακριβείς ἀποδείξεις, ὅτι τὸ αὐτὸς τρόπος τῆς ἐπιθέλης καὶ ἐστράτευμα τοῦ ἐγκυητικοῦ φόρου διεπηρήθη μέχρι τέλους, ἀλλὰ ἐξεταστέον, τι ἀπέγνωσον ἡ ἐναπόγραφα.

1) 'Αρμεν. Α', ἑς 7.
2) "Ορα παρ' 'Αρμ. ἑς. Γ', γ' 114 ἀπόστασις τῆς Νεαρᾶς 48.
ΝΕΑΡΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΩΝ

Μετά τήν προφανή καταστροφή τῶν μεγαλοκτημόνων ύπό τήν πίεσιν τοῦ φόρου, εἰδομεν ἀνακυπτούσας τὰς μητροκομίας, διὰ τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν ἐναπογράφων, προθυμουμένων εἰς ἐκπλήρωσιν τῶν φόρων.

'Αλλὰ τὰ αὐτὰ αἰτία τῆς ἐγκαταλείψεως ἐμελλὼν βεβαιῶς νά ἐπενεργήσωσι καὶ ἐπὶ τοὺς κομητας καὶ ἡ αὐστηρὰ τιμωρία τῶν ἀναχωροῦντων καὶ τῶν προϊσταμένων αὐτῶν, ἀνεχομένων τῆν φυγήν, δὲν ἥδυνατο νά ἐπαρχήσῃ 1).

Κατὰ τῆς προβαίνουσης ἐρημώσεως ὁ νομοθέτης ἐπενδεί πάντοτε αὐστηρότητας, μὴ δυνάμενος νά ἐμβαθύνῃ τήν αἰτίαν τῶν κακῶν καὶ νά μεταβάλῃ τὰ κακῶς κειμένα.

Ἀθανάτου ὁ ἀνάκτος τοῦ τοιούτου κατηγοροῦσι, ὡστε περὶ τῆς ὁρας καὶ τῆς στιγμῆς ἐσκέπτετο ὁ νομοθέτης, οὐδεμίαν ἔχων ἔναν τοῦ ἀναξιότητα τὰ μέσα, ποὺ ἡ ἀγροτικῇ ἰδιοκτησίᾳ γίνεται ποθητή. 'Απ-

1) L. 2. C. ut nemo (11, 53).
εναντιάς ἀρεστῶν πρὸς τὸν νομοθέτην ἐπινόημα καὶ λικὸν ἀξιοθαύμαστον ἐλπιζόμενον, ποὺς νὰ εὐφρεθῇ τρόπος δεσμεύσως πρὸς τὴν γῆν, καὶ τοῦ ὑποκειμένην εἰς τοιαύτας δείναις περιπτεῖς.

Εἶναι δὲ πρὸς τό ταύτα ἐπινόημα, πρὸς ἀποδείξειν, ὅτι καὶ ἡ ἀκρα εὐφρεθῇ ὑπὸν δύναται νὰ μεταβάλῃ, ἀλά παραγωγοῖται αἱ στοιχειωδέστεραι ἀρχαὶ τῆς ὑγιοῦς οἰκονομίας, ὅτι τουτέστιν ὁ φόρος πρέπει νὰ συμπεράνους μετὰ τῆς προσόδου, ἀλὰ δὲ ὑπερτερεῖται τὸ ἔριτρον μέτρον, ἡ ἰδιοκτησία καταστρέφεται καὶ ἡ χώρα ἐξερμύουται.

Ὁ Αὐτοκράτωρ Αἰγών, διατυπῶν ὡς ἄξιοις τὸ ὀλίθρον σύστημα τῆς δημοσίως πρὸς εἰσπραξίν τοῦ φόρου, προτάσει ἐν Νεαρά 114, ὅτι πᾶν ἀκήρευτο εἶναι ἀποθημέαριν, παραγωγοῖται ὑπὸ τῆς βασιλείας εἰς τὸν κατάστασιν τὰ δημόσια τέλη καὶ τοιοῦτον ἐγίνετο τώραντε μετὰ τὴν ἐξάμηνην παραγραφήν. Διατάσσεται λοιπὸν τὴν ἐκποίησιν τῶν κτημάτων ἀπόρων καὶ ἀνακοινώντων νὰ κατέχωσαν αὐτά, ὅπου ἀποτιθέσθαι, ἀφοῦ δὲν εὑρίσκουσα γείτοναν ἐκουσίας ἀγαρόζοντας. Διὰ νὰ ὑπάρξῃ ὅμως ἀνταγωνισμός, ἐπιτρέπει ὁ Αὐτοκράτωρ τὴν προτίθεται εἰς τοὺς γείτονας, κατασταθοῦντας τὸ τίμημα ἅντος ἐξ μηνῶν. Τοιοτοῦτο ποὺ μῆ γείτοναν ἀγαρόζοντε ὑπὲρ δὲλει τευτεία τῆς, ἢ ἡ ἄντος ἐξ μηνῶν ἡ γείτων ἀναδέχεται.

Τοιαύτα ἔχοντες τὰ προηγοῦμαιν ὁ Ἥρωανος καὶ οἱ συναυτοκράτορες, Κωνσταντίνος καὶ Ἱρυστόφορος, κατήρτισαν τὴν γνωστὴν περὶ προτίθεσιν Νεαρὰν ἐν ὅτε 922.

Ὡς ἐν προμιῷ ἐξηγοῦνται, δύο τε μόνον ὑπάρχον ἀντιφατικὸ, ὁ τῶν Κάδικος, ὃ ἐκατός ἐκαλύτερος ἐκπειράζῃ τὸ ἱδίον, καὶ ὁ τῶν μητρωομοίων, ὃ ἔντος αὐτῶν ἐξωτικὸς δὲν ὑπάρχει νὰ ἔχῃ ἁκίνητον κτῆσιν. Τούτῳ τὸ ἀνανορθοφέντε ἐπανορθοῦντες καὶ συνάμα λαμβάνοντες πρόοιν τῶν ὑποτελῶν καὶ τῶν δημοσίων φόρων καὶ τῆς ἀλίθης στρατιωτικῆς καὶ πολιτικῆς λειτουργίας κανονιζοῦσιν ἐπὶ ἁκίνητον τὴν προτίθεσιν, ὡς ἐφεξῆς.

Πρῶτοι καλοῦνται οἱ ἀνακριβεῖς, συγκεκίνηται συγγενεῖς, εἴτε ἀδιαφέτως εἴτε δικαίως περιήλθον εἰς αὐτοὺς τῇ ἁκίνηται.

1) Τοῦτο δῆλον, νομίζω, τὸ σκοτεινὸν, καὶ ὑπὸν ὁ πλησιάζων ἀναλά-θηταί.
2) L. 44. C. de contrah. (4, 38). Β. ΙΘ' ε. 20.
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Δεύτεροι οἱ οὗτοι συζϊντες κοινωνοί, μὴ συγγενεῖς.

Τρίτοι ἐρχονται οἱ ἐν κοινοπραξίᾳ, ἄλλα κατὰ τὰ μέρος ἀναμεμημένοι.

Τέταρτοι εἰναι οἱ συμπαρακείμενοι ὁμοτελεῖς, οὕτως ἄκριβεστέροι ὄριζονται, ὡς οἱ ὑπὸ τὸν αὐτὸν ὑποτελαμένον ἀναγραφόμενοι, κἂν ἐν διαφόροις τόποις τὰ ἑδία τελέσματα καταβάλλονται. Ἡ προτίμησις αὐτὴ εἶναι, ὡς εἰδομένη, τῆς ἐπειδῆς, καὶ ὁμοτελεῖς εἰναι οἱ αὐτοὶ, οἱ παρ᾽ Ἰουστινιανοῦ ἀνομαξώμενοι ὕμοιοiu καὶ ὑμάκηνσι. Ἐν Νεαρᾷ 168, ὅτε εἰναι ἐπαρχιακὸς τύπος, ὄριζονταν, ὅτε εἰναι οἱ ἄποικοι τὰς ἀπογραφὰς ἔστορτες, ὅσοι, τουτέστι, κατέχοντο κτήματα ἐν τῇ αὐτῇ φορολογικῇ περιφερείᾳ ἀναγραφομένα. Ἡπειρικὴ κατόπιν αὐταὶ αἱ περιφέρειαι ἐξελίσσονται, ὅ ἀγνωστος σχελαστὴς τῆς Νεαρᾶς ἔσησε τὴν περιφερειαν κατ᾽ Ἀρχαίστατας. Πῶς ἐν διαφόροις τόποις καταβάλλονται τὰ ἑδία τελέσματα, ἔσησεν, εἴτε οὕτω ἀποτελοῦσιν αὐτοτελή κτήματα, εἴτε οὕτω πρὸς ἄλλην καταβάλλονται εἰσπράττουσιν ἄρχοντες.

Τελευταῖοι προτιμοῦνται εἰς τινὶ μέρει συναπτώς ἡνωμένοι.

Ἀλλὰ προσετέ γενικεύωσαι οἱ Αὐτοκράτορες, ὅτι ἐν γεγονοὶ περὶ τῶν μητροκομιῶν, ἐφαρμόζοντες αὐτὸ ἐξ ἀναλογίας ἐπὶ δυνατῶν καὶ ἀδυνατῶν.

Οὐδεὶς λοιπὸν δυνατόν νὰ λάθη ἀκίνητον κτήσιν εὐτελεστέρο ὑποχρῆτο, εἴτε ἐξ ἀγαπατωλίσεως, εἴτε ἐξ ὀρθείας, εἴτε ἐξ διαθήκης, πλὴν λόγῳ συγγενεῖας. Καὶ αὐτοὶ αἱ μισθώσεις καὶ ἀνταλλαγία ἀπαγορεύονται εἰς τοὺς δυνατοὺς ἐν τοὺς γεροῖς καὶ τοὺς ἁρριάδες παρὰ τῶν κτητόρων. Ἀλλὰ καὶ ὅταν πωλῶνται προκάτοικοι, οὐγί τῶν εὐτελών, ἀλλὰ τῶν δυνατῶν, ἡ τύποι κλασματικοὶ παρὰ τοῦ ἴδιοι, προτιμοῦνται οἱ κτήτορες καὶ ἐν ἐλλείψει αὐτῶν ἀγοράζουσιν οἱ δυνατοί.

Ὡς βλέπομεν, μετὰ τὴν ἐγκατάλειψιν τῶν μεγαλοκτητικῶν ἐδοθῆ προστασία εἰς τοὺς γεωργοὺς πρὸς σχηματισμὸν ἀνεξαρτητῶν μητρο-

1) Ὀστω καὶ κατὰ Ψελλᾶν 1373. Οἵ τες αὐτοὶ ὑποταγῆς συγχόντες, κἂν διαφόροι ἔχουσι τελέσματα ἄνω.
2) Ὄσσα ἡ ἐρημοπεία τοῦ γεωργάρφου Παροίκων (ὅρα Ζάχαριον Νεαρᾶς θ. 234), εἶναι βεβαίως μεταγενέστερα.
κωμικῶν, τώρα δὲ ἡ προστασία αὐτὴ ἐπεκτείνεται εἰς ἅλος τοῖς ἄνυ-
νάτους κατὰ τῶν δυνατῶν, προτιμομένους ἐπὶ κτήσει τῆς γῆς.
Τί εἶναι ὅμως οἱ κλασματικοὶ τόποι; Οὐδὲν ἄλλο, νομίζομεν, ἢ οἱ
μη ἔχοντες ἰδίαν ἀνάγκην ἐν τοῖς φορολογικοῖς βιβλίοις, ἀλλ' ἀπαρ-
τίζοντες μέρος τοιούτου ἀναγεγραμμένον ἰδιοσυστάτως κτήματος. 'Ως
ὁμοτελεῖς οἱ κτήτορες ἐν τοιαύτῃ περὶπτώσει προτιμοῦνται.
'Επὶ πάσι τούτοις ἐπάγεται δεκαετίας παραγραφή, μεθ' ὧν δὲν ἔξε-
tάζεται ἡ παράβασις.
Μόλις παρῆλθεν ἐν τούτους ἡ δεκαετία, ἐν ἐτῶν 935, παρεμπίπτοντος
λιμοῦ, ὅτε ἄντι μικρῶν χρημάτων ἐπώλησαν τὰ ἱδία κτήματα, ὁ
Ῥωμαῖος καὶ οἱ συναυτοκράτορες θεσπίζουσι περὶ τοῦ αὐτοῦ θέματος,
ἀκυρώσατε ὅλα τὰς γενομένας πωλήσεις, ὡστε νὰ μὴ ἐγκαταλείψω-
σιν οἱ ἐξ ἀνάγκης συνάκειας αὐτὲς τὰς ἱδίας οἰκήσεις. 'Ἡ γὰρ τῶν
» τοιούτων (τῶν δυνατῶν) ἐπικράτεισι προσώπων καὶ τῶν πενήντων τῶν
» πολλῶν ἐπιπέδης ταλαγωρίαν, τῷ πλῆθει τῶν ὀικετῶν, τῶν με-
» θαρσοῦντων, τῶν ἅλλως ἐπιτρεχόντων καὶ συνόντων, τὰς ἐπαρχι-
» στάσεις, τὰς διώξεις, τὰς ἀγνοιάς ἐπάγοντο κτλ., ἡ γὰρ τῶν
» πολλῶν κατοίκισις πολλὴν δεικνύει τῆς χώρας τὴν ὁράλειν, τὴν
» τῶν δημοσίων συνεισφοράς, τὴν τῶν στρατιωτικῶν λειτουργικῶν
» συντέλεσιν".
Οἱ δυνατοὶ, περὶ ὧν ἤδη ὁ λόγος, μὴ νομίζομεν, ὅτι ἤσαν πολύ-
ρυθμοί τις τάξεις. Αὐτοὶ ἤσαν οἱ κατὰ καιροὺς εύνοοιμοὶ τοῦ Αὐτο-
κράτορος καὶ πιέζοντες τοὺς δυνατοὺς, οὕτως οὐδαμοὶ εὐρίσκον ἀκρόσαν,
ἐνώσις διέρχεται ἀκμαία ἢ εὐνοια.
'Ἡ πλατυτέρα δὲ ἐννοια τῆς διατάξεως ταύτης εἶναι, νὰ καταστα-
θῶσιν ἄνεκποιητὰ τὰ κτήματα τῶν εὐτελῶν, ὡστε νὰ μὴ γραμμοθῇ ἡ
γῇ οἰκετών. Διὰ μὲν τὸ παρελθὸν ἐπιτρέπεται ἀνάθεσις τῶν δοθέω-
των πρὸς ἀνάκτησιν, διὰ τὸ μέλλον ὅμως διακρίνεται ἀκρότητις
τού πραγμάτος.

1) Κατὰ 'Αρμενόπ. Γ', γ', 415 καὶ Πειραν Β', 6', μετὰ τετραετίαν
παῦσι ἡ προτίμησις ἐπὶ κλασματικῶν τόπων, πολυμένων παρὰ τοῦ δη-
μοσίου κατὰ τὴν Νεαρᾶν ταύτην, μεθ' ἡς συνεδράθη ἡ τετραετής παραγραφὴ
tῶν κτωμένων παρὰ τοῦ δημοσίου.
2) Συλλ. Γ' Νεαρᾶ 2 ἐκδ. Ζαχαρίου.
3) Λυτ. Νεαρᾶ 5.
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 253

Οὕτε τὸ πρόσταγμα τοῦτο ἢρμενὲς ἐντούτοις, διότι ὁ συνυπογράφας Κωνσταντῖνος Παρφυρογέννητος πάλιν νομοθετεῖ, παραδεχόμενος καὶ εὐαρίθμους ἐξαρτήσεως πρὸς ἀπότισιν ἰδημοσίου χρέους, ἢ πρὸς σύστασιν προικώς. Ἀλλὰ καὶ τότε προτιμῶνται οἱ συγγραφεῖς, ἢ οἱ τῆς αὐτοῦ μητροκωμίας. Λέσσοι οἱ χωρικοὶ προτιμῶνται καὶ ὅταν ἐκποιῇ δυνατὸν πρόσωπον, καθόσον εἶναι ἀνακεκοιτωμένοι, τοστίστην ἀνεί τῆς νομῆς τοῦ ἐκποιομένου, ἢ τῶν ὑδάτων, ἢ τῶν ὅρων, δὲν δύνανται νὰ διακεκριθῶσι τὰ κτήματα. Καὶ πάλιν, ἢμα τὸ κτήμα εἶναι ἐδιοίκηται (δὴ λ. σύναλ.), ἢ ὅλων πρέπει νὰ λάβῃ ὁ προτιμώμενος, ἢ ν’ ἀπέχῃ (Νεάρκ. 6).

Ἡ Νεάρκ. αὐτὴ ἀποτείνεται εἰς τὸ θέμα τῶν θρακησίων, ἀλλ’ ὁμοίως ἀντίτυπον διεσωθῇ ἀποτεινόμενον εἰς τὸ θέμα τῶν 'Ἀνατολικῶν' 4, σέφεων ἠθέως: «Περὶ τῆς πενίας καὶ ἀπορίας τοῦ λαοῦ τοῦ θέματος τῶν »Ἀνατολικῶν καὶ τῆς τῶν δυνατῶν κατ’ αὐτῶν τυραννίδος».

Ἡ συστηματικὴ ἀπομακρύνσεις τῶν δυνατῶν ἀπὸ τῆς ἀγροτικῆς κτήσεως, διὰ τῆς προτιμήσεως τῶν πενήτων, εἶτε λόγῳ ἀνακοινώσεως, εἶτε λόγῳ ὁμοτελείας, ἐφανῇ ἀπὸ τοῦ ἀποτελέσματος, τῶν ἦτον ἑπιθέσεως, διότι οἱ μὲν πέντες οὐδαμῶς ἀνεκυψάθησαν, τῶν δὲ πλουσίων αἱ κτήσεις, μὴ δυνάμεναι ἑλευθέρας νὰ ἐκποιηθῶσιν, ἐξυπηρεθήσαν.

Ταῦτα κατακυρίευται ο Νικηφόρος Φουκᾶς, ὅτι τὸ παν τῆς 'Ῥωμαϊκῆς δυνάμεως εἰς τὸ μὴ οὖν περιστάσθηκαν καὶ κατέλυσαν. Κατ’ ἀντι-δρασιν ἐπομένως, διὰ τῆς ἐν ἑνὶ 967 Νεάρκες, εὐθύνων τὴν στάθηκη τῆς δικαιοσύνης ὑποσεῖται ἰθύνη, διαγράφει τὴν καινοσίαν εἰς τρεῖς τάξεις, εὐτελεὶς, πλουσίους ἢ δυνατοὺς καὶ στρατιώτας, καὶ καθιερῶν τὴν προτιμήσια, ὡστικα ὑπήρχε μεταξὺ ἀπάντων τῶν τρὸς ἄλλης λόγν (Νεάρκ. 20). Καὶ μάλιστα, ἂν οἱ δυνατοὶ, ὑπερβάντες ἓδην ὅριον, ἐκτισαν πολύτιμα συκίματα ἐπὶ κτηθείσης παρὰ πενητῶν γῆς, ἀντ’ αὐτῆς ἀποθίουσι τὸ διπλάσιον (Νεάρκ. 21). Τὴν παρὰ τοῦ Αὐ- τοκράτορος τοῦτον εἰσαγομένην τεσσαρακονταετίαν, πρὸς καταργήσιν πάσης τοιαύτης φύσεως ἀμφισβητήσεως, ἀνατρέπει κατάπον ὁ Βασιλεὺς Παρφυρογέννητος. Ἡν γένεις ο Αὐτοκράτωρ οὕτως εἶναι ἐχθρὸς τῆς παραγγείλης καὶ ἀνατρέπει ἀποκαλυπτοῦν τοὺς πέντες μέχρι τῆς ἐποχῆς 'Ῥωμανοῦ τοῦ Γέρωντος (δὴ λ. περίπου μέχρι τοῦ ἐτους 935)

Διέκ-τής έν έτει 996 δικαίως, και οὔτε τούς ύπό τῶν χωρικῶν μο-
νακάντων ἀφορουθέτας τόπους παραδέχεται ὡς μοναστηριακοὺς καὶ
ὑπογεμένους εἰς τὸν Ἐπίσκοπον. 'Ως παράδειγμα τῆς ἱδίως ἀυστηρότη-
τος καὶ τῆς ἁναδρομικῆς ταύτης δυνάμεως μνημονεύει τὸν Φιλοκάλλην,
ἐκ πενήντων πλουτουσίων καὶ γενόμενων διαδοχικῶς ἑβδομαδάριων,
κοστολήτων καὶ πρωτοσεβαστῶν καὶ κατὰ μικρῶν κατασχόντα ὅλον τὸ
χωρίον, εἰς οὗ ὁμίλτω. 'Αλλ' ὁ Βασιλεὺς, διαθέσεις δἰ τοῦ χωρίου
τουτοῦ, γενομένου προπατείου καὶ μεταλλάξεως ὁμίλων, ἐτιμώρησε
τὴν παρανομίαν, καθότι δυνατοὶ ἦσαν λογισταί· καὶ οἱ εἰς ἀρχῆς πε-
ντες καὶ κατόπιν εἰς ύψος δόξας ἐπανήμερον καὶ κατεχαρίσασα τὰ
πολυτελή σωματεία τοῦ Φιλοκάλλου πρόφασα, ἀπέδωκεν εἰς τοὺς πένη-
tας τὰ ἐκτήτων, εἰς ἐκείνου δὲ κατέλησεν ἄτι εἰς ἀρχῆς εἰς ἡμισίον
(Νεκρὰ 29).

Ἡ λέξις κύτη δὲν εἶναι τυχαία, ἀλλὰ δηλαδὴ τὰ ἐγκαταλειμμένα
κτήματα, τὰ παραδόχων εἰς τὸν τελωναὶ τὸν φόρον διὰ καίντο
κήρου, ὅτε δὲ άναγράφη τοῦ ἐξιστώτω ἡ ἐπίτου ἐν τοῖς φορολο-
γοις βιβλίοις 4.

Τὰς μεθοιστέρας ἐν τούτως ἀποδείξεις ἔχουμεν, ὅτι ὁ τρόπος τῆς
φορολογίας μέχρι τέλους τῆς Βυζαντινῆς Αυτοκρατορίας διατηρήθη,
καὶ ἐνω ἑκατον, ἡ ἐρήμωσις τῆς χώρας καὶ ἡ πανελθερία προσβαίνουν,
μόνα μέσα θεραπείας ἐπενοῦσαν τὰ μηνυμευόμενα, τουτέστι τὰς
μητροκομίας, τὴν προτίμησιν τῶν πενήντων κτλ. ὧλα τείνοντα πρὸς
δέσμευσιν τοῦ ἐργάτου ἐπὶ τῆς γης, ἐνω πάσα ἐργασία οὐδὲν ἀπεδι-
δέν ὅρελος.

Περίεργον παράδειγμα τῆς φορολογίας, ὅπως περιγράφαμεν αὐτὴν
ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ, ἔχουμεν τὸ ἐν Περίφ. ΙΕ' τ＇ μηνυμευόμενον.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς γενομένης παρά τοῦ Κλαυδιουπόλεως μηθώσεως
tῶν κτημάτων τῆς Μονῆς Βδάγγου ἐπράπτε νὰ γίνῃ εἰς αὐτὴν ἡ ἀπό-
θεσις τοῦ τε ἰδιοστάτου, τὴν ἀνέκαθεν τοις ἀνίκοντος εἰς τὴν
Μονὴν, καὶ τοῦ δημοσίου, ὑπὲρ οὗ δὲν ἐτέλου ἐλλοι. Τοῦτο τὸ δη-
μόσιον ἐξήγεται ἐκ τῶν ἐπομένων. Κατὰ τὴν παράδοσιν ἐγεννήθη
ἀμφιβολία διὰ τὴν σύγχυσιν τῶν ἄριστων τοῦ ἰδιοστάτου τῆς Μονῆς καὶ
tῆς ἀνακακωσίως εἰς τὸ χωρίον τῶν 'Ρουκάλων. 'Ως πρὸς τὸ ἱδιόστα-

4) L. 7. C. de censib. (41, 57) (Προβ. Σύστημα Ρωμ. Δικ. Β. ν. 829).
τον, διετάχθη διὰ μαρτύρων ἀπόδειξις τῶν ὄριων, καθόσον τὰ προκο-
μισθέντα ἐγγράφα δὴν ἔφερον ὑπογραφὰς καὶ σφραγίδας. Δυσχερεστέρα
ἔπηρεν ἡ διάγνωσις ώς πρὸς τὸ δημόσιον. Τοῦτο ἦτο τὸ ἀδέσποτον,
ὡς ἐκ τῆς ἐγκαταλείψεως τοῦ κυρίου καὶ πειρεχόμενον εἰς τὸν τελων-
τα τὸν φόρον. Ἀρχικῶς περήρχετο ἡ ἐπὶ τοῦ ἐγκαταλελειμμένου
ἐξουσία διὰ τῆς ἀπόροις ἐπιβολῆς, ἀμα δὴν ἔπηρον χωρικοὶ πρὸς
ἀπαρτισμὸν μετρωμολίας. Κατόπιν ἀπεκλεισθῆσαν οἱ δυνατοὶ ἀπὸ τῆς
κατακτήσεως κτημάτων τῶν εὐελπεστέρων, καὶ τελευταίοι οἱ δυνατοὶ
ἐλάμβαναν τὰ τῶν δυνάτων καὶ οἱ εὐελπεῖς τὰ τῶν εὐελπων. Τὰ
τυπικότα ὅμως ἐλέγοντο δημοσία, ὡς πειρεχόμενα εἰς τὸν καταβάλλοντα
τὸ ἐδαφικόν τέλεσμα, τυρομένου τῶν περὶ τούτου διατάξεως ἐπιβο-
λῆς, προτιμήσεως περὶ ἀπόρων καὶ δυνατῶν κτλ. Ἐπὶ τοῦ προκειμένου
λοιπὸν πρὸς διαγνωσιν, τὶ ἐμελλε νὰ λάβῃ ἡ Μονὴ ἐκ τοῦ τοιοῦτον
δημοσίου, ἠδοὺ τὶ ἐπράξει ἡ Μαγιστρος. «Εἴρηκεν ἐν τῷ Ἰσοκωδίκῳ τοῦ
» χωρίον ως ἀπὸ τελείματος ἐχωσιν τὴν Μονὴν δημόσιον, καὶ ἄλτρι
» μεταβέβαιες ἐνομισμένη εἰς τὸ ἱδίοσυμτατον, καὶ ταὐτά εἶπεν εἰναι τῆς
» Μονῆς ». Τὸ Ἰσοκωδίκιον εἶναι τὸ ἱσον (Ἀκτίγραφον) τοῦ φορολογικοῦ βιβλίου,
φέροντος σημείωσιν τοῦ κτήματος καὶ τοῦ κυρίου, τελωνίτως τοῦς φό-
ρους. Ὅτε ἐπήρχετο ἐγκατάλειψις διὰ τῆς ἐπιβολῆς, τῆς προτιμήσεως
κτλ., ἐγίνετο μεταβέβαια εἰς τὸν τελωνίαν τὸν φόρον, καὶ τὰ τοιοῦτον
ἐδώς κτήματα ἐπεκράτησον νὰ λέγωνται δημοσία, ως διὰ δημοσίευσις
μεταβάθαιντα εἰς νέον κύριον.

'Ἀλλὰ δὲν περιμερίσθη εἰς τοῦτο ἡ ἀμφισβήτησις, διότι ὁ μάγιστρος
ταὐτά μόνα ἀπέδωκεν εἰς τὴν Μονὴν ως δημόσια, δόα ἐν τῷ στίχῳ τῆς
Μονῆς ἔφερον, ἐσέλεσε Δανιὴλ ἑγάμουνος, δὲν ἀπέδωκεν ὅμως
δόα ἔφερον ἀπλῶς, ἐσέλεσε Δανιὴλ. Τὴν περαιτέρω ἀξίων αὐτῆς
ἀντέχεις διὰ τῆς παραπρήσεως, ὅτι ἐν τῷ χωρίῳ ὑπάρχουσι πολ-
λοι Δανιὴλ, οἱ δὲ γραφόμενοι τὰ Ἰσοκωδίκια, δὲν παρέλειψαν ἐκ παρα-
δρομῆς τὸ τοῦ ἑγαμομένου ἐπίστευον.' Αὐτὴν τὴν ἀπόφασιν Εὐσταθίου

1) Δυσεξήγησαν τὸ «Ἰνα μὴ τοὺς μετὰ τῶν κύριοι Δέοντα τὸν βασιλέα δυνά-
στας τελωνίας ἐγγράψαντως εἰς τὸ Ἰσοκώδικιον». Ὁ Κύριος Ζαχαρίας προ-
τατευς τὴν ἐξάλειψην τοῦ μ. ἀλλὰ περὶ δυνάτων πρώτως ἔθεσε τῷ Ἱούσακος
ὁ Τέρων.
τού Ὀρμακίου ἐπικροτεῖ ὁ Συγγραφέας τῆς Πείρας, διότι κατὰ δικτυϊ
gνά αὐτοῦ ἐρευνήσας, εὑρίσκει πάντες παλαιὰ ἐκτικgments, εἰς ὅ τιν ἔτη καὶ ἔτη χρόνου τελεσθῆνε τὸν Δανυῆλ, εἰς δὲ μόνος εἰς προσεγγισμένον καὶ τὸ Ἡγούμενον. Μετα τῶν τὴ πληροφορίαν ταὐτίνην ὁ Μάγιστρος διένειμε τὰ δημοσία. Ἀλλὰ καὶ εἰς ταῦτα ἀντείπει ἡ Μονή, διότι καὶ οἱ ἀντιδίκοι αὐτῆς ἤσαν δυνατοὶ. Ἐφερομένων ἐπομένως καθ' ὅλην τὴν αὐτο-
στηριτηθή τοῦ νόμου ὁ Μάγιστρος, μέρος μονὸν ἀπέδωκεν εἰς τοὺς ἀντιδίκους, τὸ δὲ ὑπόλοιπον εἰς τοὺς χωρίτες, καθόσον κατὰ τὸ ἐπι-
κρατοῦν διὰ τὰ χωριτεκα στοιχεῖα, ὡς δὲ κάθεν ἐν τῷ φορολογικῷ
βιβλίῳ ὑμολαμβάνει ἐκτελεσθῆ τὸ φόρον χωρίων, μεγαλύτερον καὶ νότον
μόνον περιλαμβάνει εἰς τὸν χωρίῳ εἰς τῶν πολιτῶν κληρονομῶν, προ-
μακτὰς υπὲρ πάντας τοὺς δυνατοὺς, εἰς τὸ νὰ ἐχεῖ τὰ τῶν ἐξαλειφθέ-
ντων χωριτῶν δημοσίας.  

"Ἀλλο παράδειγμα εὑρίσκομεν αὐτῶν (Θ', i') διεκκυκλήσεως κατὰ
μονῆς, ὡς ἔχουσα τις ἐποιεῖ τοῦτο παρά τὸ τελεσθένιον δημόσιον ἐν τῷ
χωρίῳ τοῦ διεκκυκλοῦντος. Οἱ τῆς μονῆς προϊστάμενοι ἱσοκάθεικόν ἐγγρα-
φον, φέρον «μέρος τρίτον τοῦ Ἀγίου Ζαχαρίου», «μέρος τρίτον τοῦ
Μαλθοῦ». Ἐπειδὴ λοιπὸν ὑπήρξεν ἱσοκάθεικον παλαιὸν, ὅπως ἤσαν καὶ
τὰ φορολογικὰ βιβλία (ἡλικία τῆς κυνηγείας), ἡ δὲ μονή δὲν ἐδείπτοε
πλέον τοῦ τρίτου, ἀπεριέρθη ἡ ἄγων.  

Ἐνεπείθα μαθάνομεν, τί ὢτον ἡ ἀνακολούθωσι, ὡς τοιοῦτοι διὰ τῶν
λεγόμενον δημόσιον τόπων τοῦ χωρίου, τοῦ τρίτον ἂνείκης εἰς τὴν
μονὴν, ἐδιδάσκα ἐδαφικῶν τέλεσις 3 νομίσματα καὶ 16 μιλλιαρῆς.

'Ἀλλαγοῦ τάλιν εὑρίσκομεν ἐν Πείρα (ΔΣ' κυ') ἐφημερίσει τοῦ Μα-
γίστρου περὶ στίχου δημοσίου, περιλαμβάνοντος εἰς στάσεις (κτήματα), ὡς τὸ τέλος τοῦ στίχου τὸ φέρον τὸ ποσόν τοῦ φόρου, 3 νομίσματα
4 μιλλιαρῆς 18 φόλλες, διαιρέσεως εἰς εἰς θα μέρη.

Ἐνεπείθαντα δυνάμεθα νὰ ἐπιθετεομόρφωμεν τὴν ὀρθότητα τοῦ παρ' 
'Αρμενοπούλου κιημένον, περιορίζοντος εἰς πετρακτάν τὴν προτίμησιν ἐπὶ γῆς κληρονομίας ἢν ἢν ἐξαλειφθεῖσις (confregosa, inndata).
κλασσική έλεγχος ή γάρ, όπως όταν μέρος κτήματος ἀναγεγραμμένον ὡς αὐτοτελοῦς καὶ ἔχοντος ὑδάων στίγμαν καὶ ὑψηλάμμενον φόρον, ὡστε ὅσοι ἦσαν κύριοι τοῦ λοιποῦ μέρους ἐλογίζοντο ἀμοτελεῖς. Ὅτε ἀνεστάθη τὸ συστήμα τῆς προτιμήσεως ὑπὲρ τῶν ἐστελέον των ὑμετέρων, τοιοῦτοι γαίαι δὲν ἦδοναν νὰ περιέλθουν εἰς τοὺς δυνάτους, πρὶν ἐξαλειφθῆ καὶ τὸ τελευταῖον νῆπιον ἐκ τῶν ὑμοτελῶν χωρίουν. Ἐξαλειφθέντος ὡμοὶ καὶ τοῦτο, αἱ γαίαι ἐλέγχοντο ἐξαλειμματικά καὶ ἦδοναν νὰ καταλειφθῆσαι ὑπὸ τοῦ ὑμοτελοῦς δυνατοῦ, ἢ ἐκατοστει τοῦτον, γνωμονῆς ἀναγραφῆς εἰς τὸ ὅνομα αὐτῶν ὡς τελεστοῦ τοῦ φόρου. Ἡ ἐπεξέγερσις λοιπῶν ἐν Ἀρμενοπούλου, μὴ ὑπάρχουσα ἐν Πειρα. ὃτι αἱ κλασσικαὶ γαίαι εἶναι αἱ ἐξαλειμματικαὶ, συμφωνεῖ πρὸς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς νομοθεσίας. Συγχρόνως ὡμοὶ χρησιμεύει πρὸς ἐπιθετείων, ὃτι τὰ φορολογικὰ βιβλία διετρήθησαν καὶ ἑγίνοντο ἀναγραφαὶ, ως πρὸς τὴν μεταβίβασιν τῆς κυρίατος, δι’ ἐλλειψιν ὡμοὶ ἀναδειρήσεως δὲν ἑγίνετο διαίρεσις τοῦ κτήματος κατὰ τὴν φορολογικὴν σημείωσιν, ἂλλ᾽ οἱ παντοῦ κύριοι τῶν διαιρεθέντων αὐτῶν μερών ἐλέγχοντο ἀμοτελεῖς.

Ἀλλὰς μαρτυριὰς ἔχομεν σπουδαιότατὴν ἐν Νεαρὰ 29 καθ. 6 Βασιλείου Πορφυρογεννήτου λέγοντι, ὃτι περὶ θηλώσεως ὅριον τῶν κτημάτων (περιορισμῶν) δὲν ἀποτελοῦσιν ἀπόδειξιν οὕτω καὶ χρυσόβουλλα, ἐν ὅψι δὲν ἐκτίθενται τὰ ὄρια ἐν γνώσει τοῦ Βασιλέως, ἂν ὡμοὶ τοῦτοι περιορισμοὶ ὑπάρχωσιν ἐν τοῖς τοῦ γενικοῦ σεκρέτου κωδικοῖς, παρέχουσι πλήρη πίστιν.

Τὸ γενικὸν σεκρέτον ἡτο τὸ γενικὸν λογιστήριον, ἐνθα ἐπηρότωτο τὰ προστάτιτα ὅλων τῶν φορολογικῶν μετάλλων, ὡς τ’ ἀντίγραφα (ἰσοκαθηρικά) ὑπήρχων κατὰ τόπους, καὶ οὐδὲν ἦδονατα νὰ σημειωθῇ ἐν ἱσοκαθηρικῷ πρὸς τὴν σημείωσιν ἐν τῷ γενικῷ σεκρέτῳ.

Ἀλλὰς διὰ νὰ γίνῃ ἐν τοῦτῳ οἰκοδόμησε σημείωσις, ἑπετε νὰ προγυνήθη ἐρευσα καὶ βεβαιώσεις καὶ αὐτὰ παρείχον πολλὰς δυσχεραίς.

Ἐνδικοτε, ὡς βλέπομεν, ἡ νομοθεσία δὲν ὑπήρξει ἀδρανὴς, τὸ οὐσιωδής ἑσθρὸν πάντων παρελιθηθῆ, ἢ περιοδικὴ ἀναθεώρησις, δι᾽ ἡς ἐμελλε νὰ γίνῃ νέα ἐκτίμησις τῆς γῆς, σύμφωνος πρὸς τὴν ἐποχήν τῆς φορο-

1) Τὴν αὐτήν ἐπήραντα καὶ οἱ Ὀθωμανοὶ τάξει, συγκεντρώοντας ὅλα τὰς περὶ κτήσεως ἀκινήτων πράξεις ἐν τῷ λεγόμενῳ Δεσποτεργάνες, οἱ τρίμικρα εἶναι ὁ Κουτουχάνες (κτηματολόγιον).
λογικα, αυτη δε παλιν εμελλε να εξισωθη κατ’ αναλογιαν προς την προσοδον του κτηματος. Ποια πλεον ήτον η αξια κτηματος εκτιμηθητεν μετα τους χρονους του Δομινου, ή και κατα τους χρονους του Μεγαλου Κωσταντινου; Ποτε ήκουσθη, ητι επι τοσοτους καιονας διατηρεται η αυτη αξια των κτηματων και μελιστα καιονας δεινων παθηματων, παραξημη και εγριζουσης πτωσεως;

'Εν τοντοις ουδεις των Βυζαντιων Αυτοκρατορων, καιτου προ ορθολ-μων εχοντων το βαραθρον, εκ του οποιου η βασιλεια, και πολλαις και διεξοδικαις φιλοτεχνοις διαπτερευσας, και διεικνυοντων άχραν λεπτότητα διαιστημον και πρόνοιαν εμετρον υπερ των δεινων του λαου και των πεντων, ουδεις, λεγομεν, αυτων εικασθη ποτε, ητι την ευρυτερη αθηνα τοποθετησε αυτη εις της εναθεωρησεως.

'Ο Βασιλεις ο Μακεδων γενεται δραστηριοτητα εκτακτων προς άνορ-θωσιν των ετοιμορροπου βασιλειας, άποκαταστηκας υποσων ταξιν και ανακαθαρας την νομοθεσιαν. Ως διηγειται ο συνταξις την διηγηματικην αυτων, ειτε Κωσταντινος ο Ποπουρογεννητος, ειτε άλλος τις, ο την του γενικου (σερκουτου) διεπον αρχην, υπεμνησαν εις τον Βασιλειου την απα-ραιτητην άναγκην άποστολης προς άλλα θεματα εικαστων και εξευτελων, ουτενε να διακλεισει προς άλλους τους αγρους και τα χωρα, δομοι οι κυριοι εις της φορας του χρονου αναφηκασθησαν, ουτε να αλεξηση η προσοδος των κεφαλαιομενων.

'Ο Βασιλεις, προσποιομενος, οτι ειμεναις αποδεχεται την υπομνη-σιν, επετρεψεν εις τον του γενικου να εκλεξει τους καταλληλους άνδρας.

'Οτε υπεβληθη εις αυτων ο καταλογος των εκλεγθησιν εις των άρι-στων, άργησε ο Αυτοκρατωρ, οτι τοιοτοι προσβλητουσαν, διοτι ταυτης σπουδαιοτητας ήτον η υπηρεσια, ουτε ει δυνατον παρ' αυτου μονον του Αυτοκρατορος ετρεπε να εκτελασθη. Επειδη δημος τουτο ήτο και απρεπες και αδυνατον, ο Αυτοκρατωρ διεταξε να ανακαταθη η υπηρεσια εις τους δυο των πολειτες Μαγιστρους. 'Αλλοι φησι Ιερουσαλημ έχησαν απαλλαγην, προτεινοντες το βαλουσαν γ' άρχοντας, ωστε καθ' ολη την βασιλειαν του Μακεδωνος, διαρκουσαν ένακαθεκαθ' ετη, διετελεσαν ανεξακοντων και ανεξοπλων έλον το κρατος, και τα χωρα και τους αγρους, δεικνυαν ανεξακολουθησαν, ενεμυνοντο οι γειτονευστες πεντες 1.

1) 'Ηστορικη διήγησις του βίου Βασιλειου, 99.
Τοιούτον ἀρτακτικὸν πνεῦμα ἐπεκράτησε παρὰ πᾶσι τοῖς ἐν τέλει, ὡστε ὁ Αὐτοκράτωρ ἦταν ἀνεξέλεγκτον τὴν ἐκτασιν ἐρήμιας, διὰ νὰ μὴ παραδώσῃ τὸ ἄγροδιατον πλῆθος εἰς τὴν ἀκάρεστον πλεονεξίαν τῶν ἑποτῶν καὶ ἐξισοτῶν, οὕτως ἦσαν ἰκανοὶ νὰ ἐπεκτείνωσι τὴν ἔρημιαν ἀπειλοῦντες νὰ δημιοῦσοι καὶ τὰ κτήματα τῶν τελοῦντων τοὺς φόρους.

'Αλλ᾽ ὅταν καὶ αὐτῇ ἡ ἀναθεώρησις δὲν ἐγίνετο, πρὸς ἀνεύρεσιν τοῦ μέλλοντος νὰ ἀναδεχθῇ τοὺς φόρους τῶν ἀγροτῶν ἐκαταλελειμμένων ἄγρων, κατὰ τὸ σύστημα τῆς τῶν ἄρων ἐπιθολῆς καὶ τῆς προτριμήσεως τῶν ἡμετέρων τῶν πενήντων, ἐννοοῦμεν, ὅτι οὐδὲ ἄλλη τις ἀναθεώρησις, καὶ μάλιστα ἡ κατὰ πεντεκαίδεκατῇ περιόδῳ, ἐπελείτο. Αὐτὸς δὲ πολυμαθήταις Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, καὶ τοῦ πολλά ἄρχισολογῆν, ἀγνοεῖ τὴν ἔννοιαν τῆς Ἰνδικτιών, καὶ ἐπικαλούμενος τὸν Ἡσύχιον, λέγει: "Ἰνδικτιών, τούτουτον ἐνακτιῶν, ὑπὲρ τὸ Ἀκτιόν νὰ καταλήγῃ πρὸς τινὰς καὶ τοῦτον μὲ συνάρχοντα ἡνίκαιον ἐκεῖ." Τούτῳ ἀντώνων συνάρχοντα γενέθιαν Ἀὐγοῦστον τῷ Καίσαρι μέχρι τοῦ ἑρωτοῦ μετὰ δὲ τἀῦτα μόνος ἐπεκράτησεν Ἀὐγοῦστος. Ἡν τῶν ἀδύνατον νὰ ἰκανεῆται ἡ αἰτία τῆς πεντεκαίδεκατος περιόδου, ἐν διερεῖτο τὸ περιοδικό ἀναθεώρησις τῶν φορολογικῶν ἐκτιμήσεων καὶ σημειώσεων: Ἐν τὸ κωστόν τούτῳ ἐπιμολογοῦμεν καὶ ἱστορικῶν ληρημάτων ὑποραίνεται ἐντότος ὁ Ἀὐγοῦστος, ως δημιουργός τοῦ συστήματος τούτου κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν παράδοσιν, ὡς πρῶτος διατάξεις γενικῶς ἀπογράφας καὶ δὴ ἀλλή τὴν ἐπικρατεῖαν, ἐν τῇ χρόνῳ, ἐν ἡμισεστάτους, ἀναγνωσάμενας: "Πᾶσα ἡ καθεσάμονος ἀπὸ Καίσαρος Ἀὐγοῦστον ἐκτεθείσα ὑποτελείς πάντα τοὺς ἑναγενέσεις παρασκευάζεις, καὶ τὰ δημόσια τέλη ἀνεφύσεις." Αὐτὰ δὲν ὑπήρξαν εἰς τούτῳ μόνον ἡ ἐπιθεώρησις παραλέιψεις τῆς ἀναθεώρησις, ὥστε τούτο τὸ ἀνεξόριστο ἡ ἀποτίμησις, ὡστε νὰ γίνῃ ἀνάλογος ὁ φόρος πρὸς τὴν ἐκάστοτε ἀξίαν τῶν κτημάτων, ἀλλὰ κατὰ τὸν τάξας αὐτῆς ἐπιλήθη καὶ ἄλλη παραρθοῦν ἐπώφημος.

'Αράτον ο ὑθμητική διοίκησις ἐξέλισται, διότι οὐδὲν ὑπήργεν ὀλεθριο-

1) Παρά Ζαχαρία Νεάφο 158 έτους 909.
τερον του ύπουργήματος δημοτικού συμβούλου (decurio), υπευθύνου δια πάσας τας καθυστερήσεις, ἐξέλισε καὶ ἡ ἀλλοτε γνωμένη κατανομή του συνόλου ποσοῦ του φόρου, του όφειλομένου παρά της ἐπαρχίας. Ἐξ τῶν διατάξεων Λέοντος του σφόδρου (46, 47), δι’ ὅν καταργεῖται ἡ δημοτική διοίκησις, προκύπτει, ὅτι πρὸ πολλοῦ δὲν ὑπήρχε πλέον αὐτὴ ἐν τοῖς πράγμασιν.

Ἡ ἐπιθελή, ἡ δήμευσις, τὸ ἀλληλέγγυον καὶ ὃσα ἄλλα τοιαῦτα, ἦσαν ἔλεεια πρὸς ἀναπλήρωσιν μέσα.

Ἐξ ὅλων τῶν σημείων φαίνεται, ὅτι εἰς τὸ ἐξῆς ὁ φόρος κατέστη πάγιος, ὅτε ὀφειλόμενον ποσὸν, ἀπαξ ἀναγεγραμμένον ἐν τοῖς φορολογικοῖς βιβλίοις καὶ ἀκρόπτερον λεγόμενον, ἐχρεωστείτο στερεώς καὶ ἀμετατρέπτως.

Τούτῳ ἐμφαίνοντο ὅλα τὰ παραδίγματα, ὅσα ἐμφανεύσαμεν ἐκ τῆς Πειρακ καὶ πολλάκις ἀπαντῶ ὀφειλόμενον ποσὸν χρημάτων ὀφειλόμενον ἐκ κτήματος, ὡς φόρος αὐτοῦ 1. Τούτῳ συνίστη βέβαια, διότι, ὡς εἴδομεν, ἄλλοτε ἡ ἐπινέψις περιέχει στερεοτύπως τὸ αὐτὸ ποσὸν, δυστυχῶς τὸ ἀνόητον, καὶ δὲν ὑπήρχε πλέον ἀνάγκη νέας ἀρκετικοῦ πράξεως πρὸς ἀνέφρασιν τοῦ παρ’ ἐκάστου ὀφειλομένου κατ’ ἀναλογίαν.

Μόνας δυσκολίας ὑπήρχον, ὅτε κτήμα τι, ὡς ἐν ἀναγεγραμμένον, διεσπατὸ μεταξὺ πολλῶν κυρίων, ὅτε ἔπεσε τὰ κανονισθή ἡ ἀναλογία ἐκάστου, καὶ ὡς ἐκ τοῦ δεημοῦ τοῦτο ὀνομάσθησαν ὁμοτελεῖς. Πρὸς ἀνέφρασιν τοῦ τελεστοῦ ἐκάστου τοιούτου μέρους ὑπήρχεν ἀνάγκη σημασίως ἐν τοῖς φορολογικοῖς βιβλίοις, δι’ ὅν κατεκυρώθη τὸ κτήμα ἐις τὸν ὁμοτελή, ἡ ἐς τοὺς λοιποὺς προτιμομένους, ἡ καταλαμβάνεται.

"Ὅσα περὶ τοῦτοῦ μόλις γνωρίζομεν, διὰ βραχέων θέλομεν ἔξετάσει, προτάττοντες καὶ τὰ περὶ τῶν ἐναπογράφων.

1) "Ὅρα τὴν πρὸ ὅλγου μνημονεύεσθαι Νεαρὰν Λέοντος 158."
ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Μετὰ τοσαύτας περιπετειας, καὶ τῆς κοινωνίας καὶ τῆς νομοθεσίας, ἡδύνατό τις εὐκόλως νὰ πιστεύσῃ, ὅτι ο θεσμὸς τῶν ἐναπογράφων, ἡ ἡλικιωθῆ, ἡ ἐξέλιψεν.

Τὸ ἐναχτὸν ὄμως συνέβη. Οὔτε ἡ διὰ μητροκομοῦν ἀπελευθέρωσις, οὔτε ἡ ἐρήμωσις τῆς χώρας καὶ ἡ ἐγκατάλειψις τῆς γῆς ἐπέφερον τὴν ἐξάλειψιν τῆς τάξεως ταύτης τῶν ἐναπογράφων, μετονομασθέντων παροικών.

Καθαυτὸ ὄμως δὲν διετρήθη περὶ αὐτῶν ἡ αὐστηρὰ ἐκείνη νομοθεσία, ἀλλ' ἡ διὰ τριακοντατεῖχος παραγραφῆς ὑποχρέωσις, νά μὴ ἐγκαταλείψῃ τὶς τῶν γῆν, ἐν ἡ ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον διέμεινε μισθωτῆς.

'Ἐν Πειραμ 1Ε' 6' εὐρίσκομεν «ὅτι παροικοὺς εὐρεικομένους ἄδικας κόσμος νεμοῦνται τὰ ἐκ τῆς παροικίας αὐτῶν τόπια καὶ τὸ πάκτον διότι δόντας ἐπὶ τριακοντατείχος, ὁ Βέστης ἔλεγε, μὴ ἔχειν τὸν διατότην ἵπτον ἐκδιώκειν αὐτοὺς, δοκοῦσι γὰρ οὕτω ὡς διεπόται τῶν τόπων διὰ τῆς χρονίας νομῆς, ἀνάγκην δὲ ἔχουσι παρέχειν τὸ πάκτον». Καὶ κατὰ 'Ἀρμεν. (Γ' η' 10) ὡς ἐπὶ τριακοντατείχη γεωργάς, οὔτε φεύγει, οὔτε ἀποδιώκεται.

Διὰ τούτο ἐν 'Ἐκλογή (Π' α'), ἐν Προχέρφω (1Ε' ε') καὶ ἐν 'Ἐπ-
αναγωγή (I' 6') ἐπαναλαμβάνεται ἡ προτροπή, νά μὴ γίνηται μίσθωσις κτημάτων εὐαγγ. οἰκιων ἐπέκεινα τῶν 30 ἑτῶν κατὰ Νεαρᾶν 120 εἰρ. 3 τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ἄλλα μέχρι τῶν 29.

Καὶ δὴ Κωνσταντῖνος δὲ Πορφυρογέννητος μνημονεύει τοὺς παροίκους, ἀπαγορεύω νὰ κατέχονται ὡς τοιούτοι (παροικοῦ λόγοι) στρατιωταί. 'Ως μάλιστα ἔξαγεται ἐκ τῆς Νεαρᾶς 1), ἢδυνατό τις νὰ καταστήσῃ τὸν στρατιώτην πάροικον, ἢ ἄγοραξον, ἢ ἄρπαξον τὸ κτήμα αὐτοῦ.

'Ἡ Πεῖρι ἀνήκει εἰς τὰ μέσα τοῦ ΙΑ' αἰῶνος, ἄλλα περὶ τὰ μέσα τοῦ Ι' δὲ Κοσμίας ἡ Μάγιστρος, ἐπὶ Ρωμανοῦ τοῦ Γέροντος, διὰ ψήφου, διαστέλλων κάλλιστα τὴν μισθωσιν, τὴν ἐμφύτευσιν καὶ τὴν παροικίαν, ἀποφαίνεται, ὅτι ὁ πάροικος ἀναχωρεῖν ἄν δύναται νὰ ἐκποίησῃ τὸν παροικικὸν τόπον καὶ τὰ ἐπικινδύνεια, ὡς ἀνέκοπτε εἰς τὸν δεσποτήν τῆς γῆς, ἃν διόμεσε πράξῃ τοῦτο πάροικος μονῆς, αὐτὴ μετὰ τριακον-

τασίαν ἀνεπαρκῶς οὐδὲν ἔχει δικαίωμα 2). Κατὰ τὸ ἀρχαίοτερον, ὡς εἰδομεν, οὐτὲ ὁ ἐναπόγραφος ἢδυνατό νὰ φύγῃ, οὐτε διὰ παραγρα-

φής ἢδεμαίνου ἢ παρ᾽ αὐτοῦ ἐπισχίσεως.

Ἐν τῷ χρυσοβουλίῳ τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις, γίνεται λόγος περὶ τριῶν τάξεων κτημάτων, ὡς περὶ μετοχίου, «μετὰ τῶν ἐν αὐτῷ παροικίων, προσκαλημένων τε καὶ ἐξαλειμματικῶν ὑπο-

τάσεως». Οἱ πάροικοι ἦσαν βεβαιῶς τοιούτοι γεωργοί, ἀποδιδόντες τὸν ἀνέκαθεν κανόνα, ἐνῷ προσκαθήμενοι φαίνονται οἱ μὲ κτητόρων τοιούτων πραγματικῶν δικαίωμα, ἐξαλειμματικαὶ δὲ ὑποστάσεις, ἢ ἐξαλειμματικαὶ γαίαι ἦσαν αὐταὶ ἐκεῖναι, περὶ τὸν καὶ παρ᾽ Ἀρμνοπού-

λοῦ (Γ' γ 115), τούτων αἱ στεροῦμεναι παντὸς ὑπαιτίας, διότι μέχρι τῆς ἐξαλίσθεως τοῦ ἑσάχτου νησίου αὐτῶν δὲν ἠδύνατο νὰ περιβληθῶ-

σιν εἰς τὴν κυριότητα ἐξωτικοῦ καὶ κάλλιστα δυνατοῦ (Πεῖρα IE' 1').

Οὔτε κατὰ τὴν περιουσίαν ἐγένοντο ἄλλως ἀνέξαρτητοι οἱ πάροικοι, καὶ τις προστατευόμενοι ὑπὸ τῆς τριακονταστοὺς παραγραφῆς.

Ἐπὶ Πατριάρχου Ἀθανασίου ἐν ἔτει 1305 ἔγινε συνοδικὴ ἀπόφασις, κυριότερα παρ᾽ Ἀνδρονίκου Παλαιολόγου, ἔγραψα σκυρμίας 3). Οταν ἀπο-

1) Συλλ. Γ' Νεαρᾶ 8 ἑκά. Ζαχαρίου.
2) Leunel. JGR, II, σ. 466.
3) Ὅποια ᾿Αχαρίας Συλλ. Γ' Νεαρᾶ 26.—Χαὶ μὴ ἄχω ἑκά.
4) Ἀρμ. σ. XXII.
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

θνήσκων ἄπαθες ἀνδρείς, ἡ γυναικεῖς (πάροικοι), δὲν πρέπει νὰ γίνηται ἡ κληρονομία αὐτῶν τοῦ δημοσίου (τὸ ἄθιωτικον), ἢ τῶν εἰς παροικίαν ἔχοντων αὐτῶν, ἀλλὰ τὸ τρίτον διδέται εἰς τὸν δεσπόζοντα τὸ κτῆμα (τῇ δεσποτεῖῃ), τὸ τρίτον εἰς μηνημόσυνα (τῷ ἀπελθόντι) καὶ τὸ ἑτέρον τρίτον εἰς τὸν ἐπίζωντα σύζυγον (τῷ ζῶντι), ἢ ἐν ἄλλῃ ἀυτοῦ εἰς τοὺς γονεῖς, ἢ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς. Μὴ ὑπαρχόντων τοιοῦτων, τὸ ἡμίον διδέται εἰς μηνημόσυνα καὶ τὸ ἡμίον εἰς τὸν δεσπόζοντα τὴν γην.

Ἀυτὴ ἔδειξεν ἡ λεγομένη τριμορία, ἢν τινὲς, παρατρέχοντες τὴν μνείαν τῶν παροικῶν, ὡς ἐκ τῆς παρ᾽ Ἀρμενοτούλῳ (Ἑ ᾽ἡ 9. 95) παραλείψεως, ἐνόμισαν καὶ οὐκ οὖν τοῦ κράτους νόμον, ἐραμμοστέον καὶ εἰς μὴ παροικοῖς.

Ἐντεῦθεν ἔξαγαγεται, ὅτι ἠλλοιωθησαν κατὰ τι αἰ περὶ χρηματίου (peculum) τῶν ἐναπογράφων διατάξεις, περὶ ὧν προηγομένως ἔλαχισταν.

Οἱ παροικοὶ οὖν ἦσαν ἄναγγελμανίκιν πάντοτε ἐν τοῖς δημοσίοις βιβλίοις, ὡς συνάγεται ἐκ πολλῶν χρυσοβουλλών καὶ ἐκ τοῦ τῆς ἐν Πάτημο μονῆς (ἔτους 1331), ἐν ὧν ο Ἀνδρόνικος Παλαιολόγος ὄνομαστι ἀναφέρει ὅλους τοὺς παροίκους αὐτῆς 4. Ἐνόι παρέχει ἄτελειαν εἰς τὴν μονήν, ὅ Αὐτοκράτωρ ἑντός μηνημονεύει περὶ τοῦ κεφαλικοῦ τελεσματος (κεφαλίου, κεφαλατικεύωντων) καὶ λόγῳ αὐτοῦ φαίνεται, ὅτι ἐγώντο ἐνείστο ἀναθεωρήσεις, ὥστε προσετίθεντο νέοι παροικοὶ, ἢ διότι ἔξελειτον οἱ ὑπάρχοντες.

Ὄ Εἱμμ. Κομνηνοῦ ἐφιλοτιμήθη ἡ ἀπαλλάξη τοὺς ἱερείς τοῦ κεφαλικοῦ τέλους, χρεοστομημένου οὐχι παρὰ μόνον τῶν παροικῶν, ἀλλὰ ἐν γένει παρὰ τῶν ἐν τοῖς ἁγίοις ἁγιασμοῖς, καὶ τούτου ἕνεκεν ὤρισε, τις ἡ μείωσις τοῦ φοροῦ ἐκάστου κτήματος ὡς ἐκ τῆς ἁρέσεως ταύτης (διὰ τὴν δοχήν τῶν συμπαθηθέντων τελεσμάτων αὐτῶν, ὡστε εἰς τὸ ἔξοδον ἀναξιόν ταύτα), καὶ ἐπὶ τέλους ἡμιότητα, νὰ μὴ ἀπογράφονται ὅλως οἱ ἱερεῖς ἐφ' οἰκονομία ἀργοῦτος, εἰτὲ προσωπικῶν ἀκιδων, εἰτὲ μοναστηριακῶν, εἰτὲ εἰκαστικῶν. Εἴχομεν ἴδει, ὅτι ἀλλοτε κληρικοὶ δὲν ἦσαν ἐξερημένοι.

4) Συλλ. Ε ᾽Ἡσαρᾶ 44 ἔκδ. Ζαχαρίου. Ὅρα Νεαρὰν Μανουηλ Κομνηνοῦ ἐν Συλλ. Ζαχαρίου σ. 446, 463.
5) Βαλσμὸν ἔκδ. Ράλλη καὶ Πολή Β' σ. 598.
Ουδέν έναντίον τούτος ἀποδεικνύουσιν οἱ λεγόμενοι Γεωργικοὶ νόμοι, οἱ ἐπίμετρον τῆς ἐκλογῆς τῶν Ἰσαύρων συναντώμενοι καὶ ὑπὸ τοῦ Σουκλεμβέργου κατὰ πρῶτον ἐκδοθέντες ὡς παράρτημα τοῦ Ἀρμενοῦς, εὐφόρος αὐτοῦ ἐν τοις χειρογράφοις.

Δέν ἀμφιβαλλόμεθα πλην, ὅτι ἀνήκουσαν εἰς τὸν δυσδοκομενὸν, διότι δὲ περίεχουσιν ὑδατος στεγεία, μὴ πηγάζοντα ἐκ τῶν συλλογῶν τοῦ Ἰουστινιανοῦ, οὐδέποτε ἐπέτιθα, ὅτι δὲν εἶναι ἰδιωτικῶν ἐργῶν, ἀλλὰ τοῦ κατὰ καιρὸν νομοθέτου καὶ ἰσος τῶν Ἰσαύρων.

Ουδέν ξῆνος αὐτῶν ὑπάρχει ἐν Βασιλικοῖς, οὐδὲ φαίνεται, ὅτι ὁ Ἀρμενόπουλος αὐτὸς παρήρτησε τοὺς γεωργικοὺς νόμους εἰς τὸ ἱδίον πόνημα.

Τὰ καθέκαστα ἀνάγονται μᾶλλον εἰς τὴν ἀγροτικὴν ἀστυνομίαν.

Ἐν αὐτοῖς δὲν γίνεται λόγος περὶ παροίκων, ἀλλὰ περὶ γεωργῶν καὶ μαλλοῦτερος ὡς δυναμικῶν νὰ προέλθουσαν εἰς διανομαίς κοινῶν κτημάτων καὶ ν' ἀναθεωρήσασθε τὴν διανομὴν, ἂν ἐξημερώθησαν. Ὡσαυτὸς ἐπιτρέπεται εἰς αὐτοὺς ν' ἀνταλλάξῃ τὰ λαχῶντα μέρη. Καὶ περὶ μορτῆς γίνεται λόγος, ὅτι τοῦ μὲν μορτίου τὸ μέρος εἶναι τὰ 9 τοῦ δὲ χωροῦ τού τοῦ ἐν. Ἀλλ' ἐπίσης ἀναφέρεται καὶ ἡ ἐφημερίας συμφωνία. Ἐάν ν' ἐγερθῇ ἀποθάνατός, οἱ καρποῦμενοι κατακάλλυον τοὺς φόρους. Ὁ υποθετεί τὸν δραπέτην γεωργὸν ὅρειλε ν' ἀποθάνῃ αὐτὸν μετὰ τοῦ πεκουλίου καὶ τῆς ζημίας.

Ἐξ ὅλων τούτων οὐδὲ σπουδαίᾳ φαίνεται πράξιναις, οὐδὲ με- тακληθείσα ἡ κατάστασις τοῦ γεωργοῦ. Δέν εἶναι λοιπὸν μᾶλλον ἀξίω- πιστοὶ αἱ μνημευθεῖσαι Νεκραί μέχρι τέλους τῆς Αὐτοκρατορίας, ἐν αἷς γίνεται λόγος περὶ παροίκων καὶ τὰ συγχάρα χρυσοῦλλα;

Οἱ σταυροφόροι εὑρὸν εἰς ταῖς χώραις, ἢς κατέλαθαν, ἐλευθέρους (Lefteri) καὶ παροίκους (Parici) καὶ τούτων μάλιστα πολυπλη- θεστέρους. Ἐν Κύπρῳ εὑρὸν προσέτε στρατιώτα 'Αλαξαννοῦ, 'Ενετοῦς καὶ 'Ὑπερπυραγίου, ὡς ἀπελευθέρωσαν ἐπὶ καταβολὴ 15 ὑπερπύρων.

Ο Μανουήλ Κομνηνός ἐν ταῖς διαπέφηκεν αὐτῶν διατάξεις κατάρπαξ, τόπους καὶ παροίκους, ὡς κατήρτα ὑπὸ παροίκων καλλιερ-
γούμενα 1. Τό αύτό σημαίνεται καί δία τῶν λέξεων στάσεις, η ιδιοκτησία καί χωρικότητα στίχοι 2. 

Διατί νά δώσουμε μᾶλλον πίστιν εἰς τούς ἀποκρύφους γεωργικούς νόμους, ἡ εἰς τὰς αἰθέρικτικὰς Νεαρὰς;
Τοὺς παροκόμους τῆς ἐν Πάτμῳ Μονῆς ἀπαλλάττει ὁ Ἁυτ. Ἀνδράνικος ὁ νεώτερος, διά χρυσοδούλλου τοῦ ἔτους 1331, ἀπὸ τοῦ κεραλαίου, τῆς σιταρκείας, τοῦ ἀέρος, τοῦ ἀθωνικοῦ, τῆς παρθενοθείας, τοῦ ξενοτέλους λεγομένου, τοῦ μνηματικοῦ, τοῦ ἀλατοτέλους, τοῦ ξεναρατικοῦ καί τῶν ἄλλων τῶν ταυτών δημοσιακῶν ζητημάτων καί ἀπαιτούμενον 3.

"Ἐχομεν τῶν ἐτῶν 1336 καὶ 1337 ἀναγραφές (urbaria), καθ' ἀρχετος χωρικὸς ὤρειει κατ' ἐτος 5 ύπέρτυρα. 4 "

Ἀξιοσημείωτα εἰναι τρία διπλώματα. ἀκδοθίντα ἐν Νεαπόλει ἐκ τῶν Μεγάλων 'Αρχείων, ὁν τὰ μὲν δὺς εἰναι ἀργυρόδομα, τὸ τρίτον δὲ χρυσοδούλλο, ἀπαντά πρὸς Γεώργιον Γεμιστόν, τὸν μετανομασθέντα Πλήθωνα. Ὄτου εἰναι γνωστός, ὡς ἐπὶ μακροὺς χρόνους διδάσκαλος ἐν Μιστρᾷ τῆς Πελοποννήσου, καὶ ὡς συνοδεύσας τὸν Αὐτοκράτορα Ἰωάννην Παλαιολόγον εἰς τὴν ἐν Φλωρεντία Σύνοδον, ἓσως ὄρθοίνητοῦς τότε καὶ χρηματίσας διδάσκαλος τοῦ Βησσαρίωνος, Ἐπισκόπου Νεακίας καὶ κατόπιν Καρδίναλίου.

Διὰ τοῦ ἀργυροδούλου τοῦ ἔτους 1427 δὶς Ἀυτοκράτορος διορίζεται ὡς ἀν κρατὴ καὶ κεραλατικὴν δὲ Γεώργιον Γεμιστὸς τὸ κάστρον καὶ τὴν χώραν τοῦ Φαιναρίου κτλ. λαμβάνων κατ' ἐτος ἐντὸς τοῦ προσοδίων αὐτοῦ πάντα τὰ δικαία τοῦ κεραλατικοῦ τῆς αὐτῆς χώρας, τὰς μύκας καὶ εἰ τὰ ἄλλα ὀρείουσιν οἱ ἑποίκοι τῆς αὐτῆς χώρας

1) Ζαχαρίου, Συλλ. σ. 444. 447. 453.
2) Προέδρες μεταβαθήσεως ἐν Πελοποννήσῳ τοῦ ἔτους 1335 διαπέτευσε ταμ terras et possessiones quam stasias. Buchon, Nouvelles recherches II, σ. 36. 55. 74. 221.
3) Zacharie, Nov. σ. 694.
4) Tafel u. Thomas, Urkund. II, σ. 208.—Buchon, Nouv. recherches II, σ. 55. 74.
5) Illustratione di tre diplomi bizantini del grande archivio di Napoli per Pasquale Placido. Napoli 1862. "Ora Πανδρα 15 Νοεμ- 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
αὐθεντικῶν δίκαιων, χωρίς μόνης τῆς τοῦ φλωριατικοῦ δόσεως ¹, ἡτὶς ὄρειχαι εἶναι τοῦ δημοσίου. Ταῦτα ἀπονεμοῦνται διὰ βίου εἰς τὸν Γεμιστὸν καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ Δημητρίου καὶ Ἀνδρόνικον καὶ εἰς τοὺς τούτων παιδῶν, ἐν ἐλλείψει δὲ τινος τούτων, ἐξήτο ὅ ἐπίζων.

Διὰ τοῦ ἐν ἔτει 1428 ἐκδοθέντος χρυσοβούλλου ὁ Αὐτοκράτωρ Ἰωάννης, ἐπεκφείς τὸν Πειστάνησον, ἐπικυρεὶς διὸ ἄργυρωβουλία, τὸ πρὸ ὀλγήνυ μνημονευόντων καὶ ἐτερον, δὴ ὅπερ πάλιν ὁ αὐτὸς Διεσπότης καὶ ἄδελφος τοῦ Αὐτοκράτορος Θεόδωρος ὄρισεν, ἐνα ἔχει ὁ Γεμιστὸς τὸ πεῖρ τὸ καστρῖον χωρίον, τὴν βρυσίν μετὰ τῆς αὐτοῦ νομίζω καὶ περιοχῆς καὶ τῇ ἐν αὐτοῦ πάσαι καὶ παντοῖον πρόσωδον, τὴν τε ὑπὲρ τοῦ κεραλατικοῦ δηλούσετο, καὶ τὰς δύο μύζας, τὰ τε ἐν αὐτῷ ἑξακειμενακὰ στοιχία, καὶ πάν ἄλλο δημοσιακὸν δίκας, ἀνευ μὲν τῶν ὑπὲρ τοῦ ἐξαμιλίου ἀποσταχθέντων κεραλιῶν, ἔλαβεν ἁθείαιν αὐξαναὶ καὶ βελτισών αὐτό, κατὰ τὸν ἓνοντα τρόπον, ὑμίνως καὶ ὅσως ἂν προσφέρησε, ἢ αὐτὸς, ἢ οἱ διάδοχοι αὐτοῦ ἐξόντως, καὶ τοῦ δημοσίου ἀνεπιγνώστη, καὶ προσκαθήσασθον ἔκεισε ἐν τῷ τοιούτῳ χωρίῳ, ἐνα ἔχομεν καὶ αὐτῶς κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ².

Τελευταίον ὁ Διεσπότης Δημητρίος ἐν ἔτει 1450 διὰ τοῦ τότε ἐκδοθέντος ἄργυροβουλίαν ἐπικυρεῖ τὰ προγενέστερα, ἐμφανισθέντα παρὰ τῶν υἱῶν τοῦ Γεμιστοῦ ³ καὶ ὑπὲρ μὲν τοῦ Δημητρίου, διὰ τὸ κάστρον τοῦ Φαναρίου, ὑπὲρ δὲ τοῦ Ἀνδρόνικου, διὰ τὸ χωρίον βρύσαν, προστίθεν ά ρας ὀφελοῦς αὐτοῦ καὶ τὴν τοῦ φλωριατικοῦ δόσιν ⁴, ὡς δῆθεν χερσεδέεσθαν παρὰ τοῦ Αὐτοκράτορος Ἰωάννου εἰς τὰ τέκνα τοῦ Γεμιστοῦ, ἐνῷ τὸ ἕναντίον ἔξαγεται ἐκ τοῦ χρυσοβούλλου. Παραγωρίτεται λοιπὸν εἰς τὰ τέκνα τοῦ Γεμιστοῦ, να λαμβάνοις τὰς συνήθεις καὶ τεταγμένας δόσεις ἀπογραφικῶς καὶ πάσαν τούτον αὔξησιν τοῦ κεραλατικοῦ, τὴν βιγλιατικὴν δόσιν καὶ ἀμφοτέρας τὰς μύζας (Ἀγνωσία Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

¹) Κατὰ πάσαν πιθανότητα εἶναι τὸ υπὲρ τοῦ ἐξαμιλίου ἀποταχθέν.
²) Πρὸ Χρυσοβούλλου υπὲρ τοῦ Ἡ. Σπηλαίου Ἰωάννου Καντακούζενον ἔτους 1348 Ζαχαρίας, Ἕν. σ. 703.
³) Οὕτως προσθηρίζεται ἀσφαλεστέρως ὁ χρόνος τῆς τελευτῆς τοῦ Γεμιστοῦ, μικρῶς πρὸ τοῦ 1450, οὐχὶ δὲ μεταξὺ 1450 καὶ 1456, ὡς εἰκάζει ἐξ ἀλλῶν τεκμηρίων ὁ Λέθης Χρ. σ. XLIII.
⁴) Ἡ ἐκ τούτου ἔξαγεται, τοῦ εἶναι τὸ υπὲρ τοῦ ἐξαμιλίου ἀποταχθέν.
στον τι δηλοῖ καὶ ὑποσχεῖσθαι τι μέλλει νὰ ὑπάρξῃ ἐξαλειμματικῶν, σωματικῶν καὶ πνευματικῶν καὶ ἃς ἤτο τὰς μητροπόλεις τῆς ἄνταλλαγῆς περιέλθουσιν τὸν ἀνθρώπον.

Ἐν τούτω διπλώματι τούτως βλέπομεν πλεῖστα ἐν χρήσει, περὶ ὧν ἐνδεχομένως. Τὸ κεφαλατίκια, ἡ εἶναι τὸ τέλεσμα τῆς γῆς, ἡ τῶν παροικίας τὸ κεφαλικός φόρος, ἡ ἀμφότερα. Ὡστό στὸ πρόσωπο τῶν παροικίων, καταδεικνύει ὁ ὁρισμός, ὡς εἰς τὰ αὐτὰ ὄπως ταῦτα καὶ ξένα, ἀγνώστου εἰς τὸ ὅρμοσιν, ως ἡ ἂν πλησιέναι ἐν τῇ ἀπογραφῇ (ἀνεπιγνωστὶ), ἀλλὰ προσκαθήμενοι ἐν τῷ χαρίῳ.

Πλήρεστέρα ἀπόδειξις δὲν ὑδύνατο νὰ δοθῇ, ὡς μέχρι τῆς τελευταίας ἡμέρας διετηρήθη ὡς ἐγκαθίστα ἡ αὐτὴ τῶν παροικίων κατάστασις, ὡς ἀναγράφοντο τὰ ὀνόματα αὐτῶν εἰς τὰ φυλοργικὰ βιβλία, καὶ κεφαλικὸν ἐγκαθίστας φόρον, ἐν δὲ Ἀὐτοκράτορ χαραγωγεῖ εἰς τὸν Γε-μίστον, ὡς καὶ τὸ ἑδαφικὸν τέλεσμα (τὰ δίκαια τοῦ κεφαλατίκιο). Ὡστό στὸ πρόσωπο καὶ ἐξελεγματικὰ στασία, ἐρμηνεύεσθαι ὡς παροικίων, ἡ κοινωνία καὶ διὰ τοῦτο ἐπιδεικτικὴ κτήσεως παρὰ ἄλλου γείτονας.

Εἰς τοὺς ύπαρχοντας παροικίους δύνανται νὰ προστεθῶσι καὶ νέοι, προσκαθήμενοι (advenae) ¹, διὰ τοῦ χρόνου λαμβάνοντες τἀξιών παροικίων.

Εἰς τοὺς τακτικοὺς φόρους προστίθενται ἐκτακτοὶ, οἱ τὸ φιλορι-τικὸν, τὸ ὑπὲρ τοῦ ἐξαμιλίου ἀποταχύνει. Ὡστός ὅτε παρακολούθει τὴν ἀναλογίαν τοῦ παγίου, καὶ κατὰ αὐτὸν κανονίζεται τὸ εἰς ἐκαστὸν ἐπιβάλλον.

¹) "Ὅπως ἐν Nov. Valentin. III, XXX. σ. 5. Προθ. Χρυσόβουλλον Ἀνδρο-νίκου νεωτέρῳ ὑπὲρ τῆς ἐν Πάτριῳ μονῆς ἐκ. 1334, ἐδέχατο κατονομάζοντας τὰν πάροικον, ὃν τῶν μὲν κατείχον, τοὺς δὲ ἀνεδέξαντο πρὸ ἄλληγον δι' ἀπογραφικῆς ἀποκαταστάσεως.
Οὐδὲν ἔθνος ἐν τῇ ἱστορίᾳ ἔδειξε τοσαύτην οἰκήν, ὅτι κατέχει τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου, ὅταν οἱ Βυζαντίνοι καὶ οὐδὲν ἤσος ὑπέστη τοσαύτην ταλαιπωρίαν.

Ἡ οἰκής αὐτὴ ἐκανοποιεῖτο διὰ τῆς ἀπειροπληθίας τῶν Νεαρῶν. Ἀλλὰ συνήθως, ὅπου κακὴ διοίκησις, ἔκει καὶ οἱ πολλοὶ νόμοι, πρὸς θεραπείαν κακοῦ, διὰ τοσοῦτον ἐπιπλαίον μέσον ἀθεραπεύτου.

Οὕτως ἡ ἱστορία τῶν Βυζαντίων μέχρι τέλους παρέχει τὸ θέαμα καταθλίψεως μέχρις ἐξοντώσεως, ἐλάχιστα δὲ διαλείμματα ἀνακούσιας.

Τὰ προχειρότερα τούτων διὰ βραχέων ἀνακεφαλαιούμεν.

Ὁ Προκόπιος ἐν τοῖς ἀνεκδότοις (ΚΓ′ ζ′) μνημονεύει τὰς διαγραφὰς, δι᾿ ὅν οἱ γειτονεῖς ἦσαν ὑπεύθυνοι διὰ τοὺς φόρους τῶν ἀπολογισμῶν τὴν ἰδίαν μοίραν. Ἡ ἀλληλεγγύη αὐτὴ ὅτι κατὰ πάσαν πολυνύκτητα ἡ τῶν ἀπόρων ἐπιβολή πρὸς ὁμοτελεῖς, κατὰ Νεαρὰν 128 κεφ. 7 καὶ 8 τοῦ Ἰουστινιανοῦ.

1) Νεαρὰν 466, 168.
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 269

Ο Νικηφόρος, ο ἀπὸ Γενικοῦ Δοξοθέτου κρατήσας τοῦ θρόνου ἐν ἔτει 802, ἐφήμερος τὸ ἀλληλέγγυον ἐπὶ τῆς στρατιωτικῆς λειτουργίας. Οἱ δρόμοι του τουσίνων ἡ περιπλάνωσιν τοὺς πτώχους, παρέχοντες καὶ ἐν' νομίσματα εἰς τὸ δημόσιον καὶ τῶν τὰ ταπεινῶν ἀλληλεγγυῶν.


Εἴναι δυσχερὲς νὰ εἴπωμεν, ποῖα ἦτον ἡ ἐκτακτική αὐτῆς τῆς διατάξεως. Διὰ τῆς ἀλληλεγγύης ταῦτας βεβαιωθήκαμεν ἀνετρέπτετο ἡ περὶ προτιμήσεως τῶν Ρωμανῶν, ὑπὲρ τῶν ταπεινῶν καὶ πενήντων εἰσα-χθείσα, ὡστε, ἐνόσι ἐπάρχουσιν ὑμοτελεῖς ἡ παρακείμενος, νὰ μὴ δύνανται νὰ ἐπιβιβάσωμοι οἱ δυνατοὶ, κτώμενοι ἀκίνητα αὐτῶν.

"Ἰσως διευπάρτε καὶ ὁ σύνδεσμος τῶν μπροστικών, ὡστε οἱ δυνατοὶ ἀντὶ αὐτῶν, ὡς ἀπόρων, κατέβαιλον τοὺς φόρους καὶ διὰ τῆς κατα-βολῆς ταύτης ἐγίνοντο κύριοι τοῦ χωρίου.

Αλλὰ τὸ ἀλληλέγγυον τοῦτο δὲν ἦτον ἐκουσιων, οὔτε κατὰ τὸ μέτρον τῆς πλεονεξίας αὐτῶν οἱ δυνατοὶ ἐλάμβανον τὰς γαίας τῶν ἀπολολότων ταπεινῶν, ἀλλὰ ἀναγκαζότοι εἰς τοῦτο, ὡστε ὅλοι οἱ φόροι, ὡς ἦσαν ἐγγεγραμμένοι ἐν τοῖς δημοσίοις βιβλίοις, ἔξαπταντος νὰ εἰσπραγχάσων.

Δὲν δυνάμεθα βεβαιῶς νὰ πιστεύσωμεν τὸ ὑπερβολικὸν ποσόν τῶν 20 μυριάδων ταλάντων, ὡσα ὁ Ζωναράς (Β' σ. 225) λέγει, ὃτι ὁ Βασίλειος ἀπεθάνατος, δηλαδὴ 15 χιλιάδων ἐκατομμυρίων ἰδρυμάτων, ὡστε δὲν ὑπήρχε τότες ἐν τῷ ταμείῳ πρὸς φύλαξιν τοῦ χρημάτος καὶ ὑπὸ γῆν τὰ λοιπὰ ἐθνευμάτες Ἑλλάδας ὀργὴς καὶ ἡμισίστεις. Πιστεύσαμεν δὲν, ὅτι καὶ ὑπὲρ τῶν ἀπολολότων πενήτων, πάλιν ὑπε-δολωμένων, καὶ ὑπὲρ τῶν ὑπερόγκων βαρυνομένων δυνάτων, διὰ τοῦ ἀλληλεγγύου φόρου ὁ Πατράρχης Σέργιος κατελπάρει τῶν Βουλγαρο-κτόνων νὰ καταρρίψῃ τὸ ἀλληλεγγύον. Ο Αὐτοκράτωρ ἐπεσχέθη, νὰ εἰσαχώσῃ τὴν δέσιν, ἡν κατατροπήσῃ τοὺς Βουλγάρους, ἀλλὰ, καὶ τῶν ἐπιστήμων νικητῆς, δὲν ἐτήρησα τὴν ὑπόσχεσιν 3.

4) Θεοφάνους, Χρονικ. κτο. 6302.
5) Γλυκᾶς, Α' σ. 576.—Ζωναράς, Β' σ. 224.
6) Γλυκᾶς, Δ' σ. 579.
Οδη ὁ διάδοχος αὐτοῦ Κωνσταντίνος ηὐδόκησε νὰ ἐκπληρώσῃ τὴν κοινὴν εὐχὴν, καὶ αὐτὸς ὑποσχόμενος, ἀλλ’ ἐπὶ τέλους ὁ Ῥωμανός Ἀργυρός συγκατατέθη καὶ ἐκτετα ἀπεξέβουθη τὸ ἄλληλέγγυον, ὡς φρονοῦσιν οἱ Βασιλεῖς.

Ἀλλὰ τὸ σύστημα τῶν μητροκυμίων περιεῖχε πάντοτε τὸ ἄλληλέγγυον μεταξὺ συγγερμών, διότι μεγριοῦ περιελεῖπτο ὁ τελευταῖος χορμικός, οὐδεὶς ἦν ἄποικος ἢ ἄποικος οὐκ ἤπειροτήθη ἡ γῆ ἄντω καὶ ὁ χορῷ, ἀρὰ ἀυτὸς ὁ περιελεῖπτος ὑπὸν ὁρειλῆτης τοῦ ἔλου φόρον. "Ὅτε ὅμως καὶ αὐτὸς ἔξελεπτεν, ἡ γῆ ἐγένετο ἐξαλλειμματική.

Φαίνεται λοιπόν, ὅτι αὐτὴ ἡ ἀπερατία ἐπικαίριας τῆς ἐρημίας καὶ τὸ μέγα ποσόν γαῖῶν ἐξαλλειμματικῶν, ὅστε δὲν εὐφύτευτο πλέον ὁ ὁρειλῆτης τοῦ φόρον, ὑπήρξεν ἡ αἰτία τοῦ εἰσαχθέντος παρὰ τῶν Βασιλείων ἄλληλεγγύου.

Ἀλλὰ καὶ οἱ μουθώδεις θησαυροί, ὅσοι διὰ τοιούτου καταθλητικοῦ τρόπου ἐξεδίκησεν ὁ Βασιλειός, δὲν ἐπῆρκαν, διότι ὁ Κωνσταντίνος μετ’ αὐτῶν τρία μόνα ἐτήμενος κατοργησάμενος, εἰσέπραξεν καὶ τῶν ἐτῶν τούτων ἡμέρας καὶ δῶο πρὸ αὐτοῦ καθυστερουμένας, ὅμως πέντε.

Ὁ διάδοχος αὐτοῦ, Ῥωμανὸς Ἀργυρόπουλος, κατ’ ἁρχὰς ἐράνη ἑπεικίας, καὶ τὸ ἄλληλέγγυον ἀπομικτότας καὶ τοὺς διὰ δημοσία χρέα καθειργμένους ἀπολύσας, ἀλλὰ μετ’ ὀλιγον, ἀποτυγχανος οἱ τοῖς ἐκστρατείαις, ἐξήρτητο ν’ ἄνακτηθη, οὐχ ἱπτικε, μεταβάλλων διαθεσιν καὶ ἀντὶ κρατοῦντος ἔγινε πράξει παῖδας πατέρων γεγονότα χρέα παρατόμηνος. Ἐνετεύθην πολλοί ἀπηλλαύνοντο τῶν πατρίων οἰκιών καὶ ἄγραν καὶ ἐκ πλουσίων ἐγίνοντο πέντε.

Τὸ περιεργότερον μνημεῖον, εἰς ὅου μανθάνομεν, ὅτι τὸ αὐτὸ φορολογικὸν σύστημα τοῦ Ἰουστινιανοῦ ἐπέρευς τὰ Ὠθεράκ ἀποτελέσματα, περὶ ὁνοματερία ὑπάρχει ἀμφιβολία, παρέχει ὁ Ἀλέξιος Κομνηνός.

Ὅτος στενοχωρούμενος καὶ εὐφύς τὸ νόμισμα κενεῖθημεμένον ὑπὸ

1) Ὁ Γλυκᾶς, αὐτ. σελ. 584 ἀποδίδει τὴν κατάγραψιν εἰς τὸν Κωνσταντῖνον, ἀλλ’ ὁ Κεδρηνός, Β’. σ. 486 φαίνεται ἀκριβέστερος. "Ὅρα καὶ Ζωνάρᾶν, Β’ σ. 299.
2) Κεδρηνός, Β’. σ. 484.—Γλυκᾶς, Α’. σ. 580.—Ζωναρᾶς, Β’. σ. 228.
3) Ζωναρᾶς, Β’. σ. 229.
τόν πρὸ αὐτοῦ, μετεχειρίστηκε μὲν χάλκινον πρὸς τὰ τῆς βασιλείας ἀναλώματα, τῶν δὲ φόρως εἰσέπραττε διὰ χρυσίνου δοκίμου, ἢ ἡμι-χρύσου, ἢ ἐν ἀνάγκη καὶ χαλκοῦ. Ἔτη κατὰ τὰ Βασιλικὰ (Ν.Σ', ε' 15) εὐρίσκομεν, ὅτι ἦ λίτσα, ὡς ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ συνέκειτο ἐξ 72 νομισμάτων, τὸ δὲ νόμισμα ἦδυνατο 12 ἀργυρία μελικρῆσια. Ἀλλὰ ἐπὶ Κομνηνοῦ (ἐν ἐτεῖ 1094), παραφθαρέν, ἦδυνατο μόνα 4. Ἐγινεν ἐπομένως ἀνάγκη, νὰ συμμορφωθῇ ὁ περὶ εἰσπράξεως φόρων λογιστικὸς τύπος (λογαριακός) πρὸς τὴν νέαν ἀξίαν τοῦ χρυσοῦ νομισμάτος. Ἀροῦ πολλαὶ συνέθησαν καταχρήσεις καὶ πολλοὶ ἀπηρήθησαν ἀνώτερον πο- σόν τοῦ ὁρειλομένου, ὁ Αὐτοκράτωρ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτοῦ, τὰ μὲν κατὰ πλεονασμὸν ληφθέντα διατάττει νὰ δοθῶσιν εἰς τὸ ταμεῖον, κατ' αἴθνην δὲ τῶν ὑπολόγων ἐκδιδεῖ τὸν νέον λογιστικὸν τύπον διὰ τὸ μέλλον.

Τοιούτουτρώπως διεισώθησαν ἀμφότεροι οἱ λογιστικοὶ τύποι, ὡς παλαιὸς καὶ ὁ νέος, καθ' ὑν εἰς τὸ εἶπες διετάχθη ἡ τοῦ φόρου εἰσπραξις.

Ὡς σεκρετικοὶ ὑπογράφονται ὁ γενικὸς, ὁ λογαριαστὴς τοῦ σεκρέ- του τοῦ γενικοῦ, καὶ τέσσαρες φοράς τοῦ βασιλικοῦ σεκρέτου. Αὐτοὶ ἠκριβῶς ἀπετέλουν τοῦ γενικοῦ λογιστήριον, ἵστον δὲ τοῦ παρ' αὐτῶν ὑπο- γεγραμμένου ἐγγράφου, ἐπικυρώθην παρά τοῦ κριτοῦ τοῦ βήλου, παρα- κατετήθη εἰς τὸ θεολογον ὁδότον (sanctuaria principatus) τοῦ μεγάλου Παλατίου, ὅπου ὑπήρχε τὸ Ἀρχεῖον.

Τὸ γενικὸν σεκρέτον ἔδιδε τὰ ἀκρόστηγα, καθ' ὑν εἰσεπράττετο ὁ φόρος κατὰ διουκήσεις, διεστιλλούντο δὲ ὁ φορολογοῦμενοι εἰς χωρίταις καὶ πρόσωπα χωρίται ἔσον λοιπὸν οἱ ἔλευθεροι γεωργοὶ ἐν ταῖς κώμαις, πρόσωπα δὲ ὁ κτήτορες, ἦτοι οἱ κύριοι μεγάλων κτημάτων. Οἱ διου- κῆται ἔσον υπεύθυνοι πρὸς τὸ γενικὸν σεκρέτον κατὰ τὸ ἀκρόστηγον, (ὁ ἡμὶ διουκῆται λογαριασθῆσαν καθ' ἀπήτησαν τὸ τῶν διουκήσεων ἀκρόστηγον), ὅπερ ἦτον ἐπομένως νὰ μεταχειρισθῆσι τῶν μέσων, οἱ μό- νον νὰ μὴ ἦτον ἔσον ἐπομένως νὰ εἰσπράξιμος τὴν ὁρειλομένην,

ὁ λογιστικὸς τύπος τῆς εἰσπράξεως τῶν δημοσιακῶν τελεσμάτων

1) Ἅρτ. σ. 298.
2) Συλλ. Δ'. Ναρά 34, ἐκδ. Ζαχαρίου.
Η ανάπτυξη του τύπου τούτου καθ' θλα τά εν αύτῷ στοιχεία ἐκτίθεται διὰ πινάκων.

Πρῶτον στοιχεῖον εἶναι ὁ ἀρχικὸς φόρος, ὃν φέρει τὸ ἀκρόστιχον, καὶ αὐτὸς δύναται νὰ γίναι ἔλατον χρυσοῦ νομίσματος. Περὶ τούτου διαλαμβάνει ὁ πρῶτος πίναξ, καθ' ὑπὸ ἀπλώς κανονίζεται ἡ νομισματικὴ διατίμησις. Ἐπὶ τῇ ἑιδοὶ, ὅτι τὸ χρυσὸν νόμισμα ἤδην ἐκατοκτηθηκε ἐκατὸν 12 μιλιαρία, ἐκατόν δὲ τούτων 24 φόλλες, ὁ ὀρειλήτης φόρου 1/4 χρυσοῦ νομίσματος ἀποδιδόν 6 φόλλες ἑλεύθερον τοῖς χρέωσις κατὰ τὴν ἀρχαϊκὴν διατίμησιν, ὁ δὲ ὀρειλήτης 1/4 χρυσοῦ νομίσματος διὰ 3 μιλιαρίας, καὶ οὕτω καθεξῆς.

Εἰς τὸ ἀρχικὸν ποσὸν τοῦ φόρου, δὲ ἀρκετά τρεπτον καὶ ἀναλοίοντο, δὴν ἐπηρεάζεται ἰδίως, προσετέθη δικαίρων (centime additionnel) ἀνά τῶν νόμισμα. Κατὰ τὴν προσθήκην τοῦ δικαίρου τὸ ὀρειλήτης 1/4 τοῦ νομίσματος ἔχειστε μίαν φόλλην, καὶ ὁ ὀρειλήτης 1/4, 6 φόλλες, καὶ οὕτω καθεξῆς. Ἀλλὰ καὶ μεταγενεστέρα ἐπιλήθη προσθήκη, πρὸς ἀποδείξει, ὅτι τὰ βιβλία τοῦ φόρου δὲν μετεβαλλόντο, ἀλλ' ἡ κύρης ἐγινετὸ διὰ προσθήκης ἐπὶ τοῦ ἀρχαίου ποσοῦ. Ἡ προσθήκη κάτι ἦτον ἐκατοκτηθηκε ἐπὶ ποσον ὑπερβαίνονταν 1/4 τοῦ νομίσματος. Ἀλλος πίναξ περιέχει τὴν λογιστικὴν διαβάθμισιν τῆς προσθήκης τοῦ δικαιροτελέφόρου. Κατ' αὐτὴν ὁ ὀρειλήτης 1/4 νομίσματος προσθέτει δικαίρων 16 φόλλες καὶ ἐξάρρολλον 6, ὁ ὀρειλήτης 1 νομίσματος, δικαίρων 1 μιλιαρία καὶ ἐξάρρολλον 6 φόλλες, ὁ 2 νομίσματων, 2 μιλιαρία, 3 ἐξάρρολλον, 12 φόλλες,—3 νομίσματων δικαίρων, 3 μιλιαρία, 3 ἐξάρρολλον, 18 φόλλες, καὶ οὕτω καθεξῆς. Ἀλλ' ὁ φορολογούμενος ἐχρεύστηκε δυσανίστε νὰ εἰσκομίζῃ ἀκράζουν χρυσοὺς νόμισμα διὰ τὴν ἀρχαῖον τοῦ ταξιαν, λαμβάνων κατ' ἄνω τυπομορφὴν τὸ πλεονάζον εἰς μικρὰ νομίσματα καὶ ὁ αὐτὸς πίναξ μέχρι τῶν κλασμάτων περιλαμβάνει καὶ τὴν πράξιν ταυτὶν. Ἐπέκεινα ὁμως τοῦ ἀρχικοῦ τέλους δύο νομίσματων, ἀπλῶς περιορίζεται εἰς τὸν ὑπολογισμόν τῆς προσθήκης τοῦ δικαιροτελέφόρου, καὶ φθάνει μέχρις
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

οφειλέτου χιλίων νομισμάτων, ὡστε τὸν δικαιοτεταξιφόλλω ἔδιδε 1104 νομίσματα καὶ ¼.

Καὶ ταύτα ἐντούτοις καταβάλλων ὁ ὀφειλέτης φόρου δὲν ἀπηλάστηκε. Ὁ πράκτορας ὑπὲρ ὀφειλέιας αὐτοῦ ἐλάμβανε προσέτη ἐν μιλιαρίῳ ἕξι ἐκατομμυρίου νομίσματι καὶ ἐλατικοῦ, ὥς τοπικοῦ τοῦ ἐλκυστοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ τὸν τελεσθήν, χάλλεις 12. Σαῦτα ἠλλοτε δὲν ἐσπερμειοῦντο ἐν τῇ ἀποδείξει, ἢν ἐλάμβανεν τὸ τελεσθής (οἱ φορολογοῦμενοι), διὸ ἤπικην εἰς τὸν πράκτορα, ἀλλὰ κατόπιν καταλογίσθησαν καὶ ταύτα ὑπὲρ τοῦ δημοσίου, καὶ ἐκτετο ἐσπερμειοῦντο ἐν τοῖς δημοσίωςς βιβλίοις.

Ἐπεκεῖνα ἐντούτοις τῶν 10 νομισμάτων δὲν ἐπετρέπετο νὰ προγρηρίσῃ ἡ προσθήκη συνθήκες καὶ ἐλατικοῦ, μένουσα σταθερὰ ἐπὶ χρέους ὑπερθαϊνοντο τὰ διεκοσία νομίσματα.

Ἐπὶ αὐτῶν τῶν βάσεων ἢ διὰ τῶν προσθηκημάτων αὐξήσεις τοῦ φόρου ἐπὶ 100 νομίσματα ἦτο νομ. 10 ¼ ἐπεκεῖνα δὲ τῶν 200 νομισμάτων ἢ προσθήκη κατὰ φυσικοὶ λόγον ἐλκυστό, ὅσον ἤπικζε τὸν ποσὸν, διὰ τὴν σταθερήτητα συνθήκης καὶ ἐλατικοῦ, οὐδέποτε ὑπερθαϊνόςτων τὰ 10 νομίσματα, ἀλλ' εἰς συνεδρίαν περίπτωσιν ἦτο κατωτέρα τῶν 10 τοῖς 100.

Ἀλλοιωθέντος τοῦ νομίσματος πολλά ἡδύναντο νὰ συμβοῶσιν ἄτοπα, διὸ ὁ ὀφειλέτης τεσσάρων μόνον μιλιαρίσιαν ἐμελλε νὰ δώσῃ ἀκέραιον νόμισμα μὲθ' ὠλον τῶν παρακολουθημάτων, ὅπως ἠλλοτε ἤπικην εἰς 12 μιλιαρίς. Ἐπὶ τούτοις λοιπὸν αἱ αὐτοκρατορική λύσεις πρὸς περιστολήν τῆς τὸν διοικητοῦ αἰσχροκρεδείας.

Καὶ πρῶτον ὁ Ἀὐτοκράτωρ θεσπίζει περὶ τῶν χρεωστοῦντον ἐλαττον τοῦ νομίσματος, ὡς ὁ ὀφειλέτης

1/₄ νομ. δίδει μιλιαρ. 2
1/₃ » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » }
ὅτε νὰ μὴ προβαίνωσα ταῦτα κατὰ τὸ παλαιὸν, ἅρον τῶρα ἠλλαττώθη τὸ νόμισμα εἰς 4 μιλλιαράρια ἀντὶ 12, δὴλ. εἰς τὸ ¼ τῆς ἀρμυνῆς ὑλῆς. Ἐν τούτοις δὲν ἐνόμισε δικαίως ὁ Ἀὐτοκράτωρ νὰ κατατεθήση καὶ τὰ παρακολουθήματα εἰς τὸ ¼, ἀλλὰ μόνον εἰς τὸ ἡμισυ, ὡστε ὁ ὀρειλήτης ἐνας νομίσματος ἐκ 4 μιλλιαράρια προσθέτει φόλλεις 33, ἑνός ἀλλούτερο προσέθετεν 66.

Ἡ προσθήκη ἄλτη ἐγένετο ἐπαρθεστέρα, ὁσὰς ὑπήρχον καθυστερήσεις προγενεστέρων ἐτῶν, διότι τότε τὸ μιλλιαράρια ἐκεφαλαίωντο εἰς νομίσματα καὶ ἐρ' ἐκάστου αὐτῶν ἐγένετο ἡ προσθήκη. Οἶνον ἐχρεώστηκεν 1 νόμ. καὶ 3 μιλλιαρ. ἐπιστήμων καθυστερῶν ἐπὶ 2 ἔτη. Ὁμοίως τὸ χρόνος 3 νομίσματα καὶ ¼, διότι τὰ 4 μιλλιαράρια ἀπετέλου ἐν νόμισμα, ἄρα ἡ προσθήκη ἐπὶ τούτων φόλλεις 115, ἑνός, κατ' ἄλλων ὑπολογισμῶν, ἀνά 12 μιλλιαράρια τὸ νόμισμα, ἡ προσθήκη πρὸς 66 φόλλεις τὸ νόμισμα ἕτοι φόλλεις 165.

Εἰς τὴν διάταξιν ταύτην ἐπεται προσθήκη βεβαιώς μεταγενεστέρα, καθότι δύο ἐκείθεντε παραδείγματα, κατὰ μὲν τὸ πρῶτον ἐπὶ τῇ βάσει ὡς 16 φόλλεις ἀπετέλου ἐν τραχὺ νόμισμα, κατὰ δὲ τὸ δεύτερον μόναι 12 (καθὸς ἡ ἡμέρα ἔχει). Ἡ παραφθορὰ τούτη στού νομίσματος φθάνει εἰς τούτου ἅρμαν, ὡστε τούτο ἐκπέπτει εἰς τὸ ¼ον.

Κατὰ τὸ δεύτερον παράδειγμα ὁ ἐπιστήμων ὁρειλῶν νόμ. 1 μιλλ. 9 καὶ καθυστερῶν ἐπὶ δύο ἐτη μετὰ τῶν προσθηκῶν ἀποδίδει 56 νομ. τοῦ νέον χεράγματος.

'Ἰδοῦ ὁ ὑπολογισμὸς:

1 Χρυσοτύπων — νομίσμα 2 —
2 Παρακολουθ. αὐτῶν φόλλ. — 66
3 Τὰ 18 μιλλιαράρια — — 432
4 'Ὑπὲρ τῶν 18 μιλ. ἀνὰ 4 τὸ νόμ. 1 νόμ. 4 ¼
παρακολουθήματα πρὸς 33 φόλλεις τὸ νόμισμα 148 ¼
φόλλεις — — 646 ¼
5 'Ες ἐδώ ὁ ὑπολογισμὸς ἐγεί καλοῖς, ἀλλὰ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν 12 φόλλεων τὸ τραχύ νόμισμα, φθάνει ὁ ὑπολογιζόμεν εἰς νομίσματα — — 54
6 'Ομοίο νόμ. 56
7 'Αν ἐξεναντίας ὑπολογίσωμεν ὅτι τὰ 18 μιλ. ἀπετέλουν 4 ¼ καὶ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
PERI DOULOPAROHKIAS

2 τ’ ἀκέραια, ὡμοὶ τὰ καθωστερούμενα νομ. 6 ¼, τὰ δὲ παρακολουθήματα κατ' αὐτὸν τὸν ὑπολογισμὸν ὡμοὶ φάλλεις 214 ἀνὰ 12 φάλλεις τὸ νόμ. ὡμοὶ νομ. ὡς ἔρχεται 18, ἔχομεν ἐν συνόλῳ νομ. 24 ¼.

Τούτο εἶναι σαφέστατον, ὅτι ὁ ὑπολογισμὸς οὐτος ἦτον ἔργον τῆς αἰσχροκερδείας διοικητῶν, καὶ πολὺ μεταγενεστέρα προσθήκη τῆς Αὐτοκρατορικῆς διατάξεως.

Ἡ ἀκλοίωσις τοῦ νομίσματος ἦτον ἀφορμή, ν’ αἰσχύνατο κατ’ ἀντιστροφὸν λόγον τῆς ἐλαττωσίας αὐτοῦ ὁ φόροι. Ἀλλ’ ἄντι νὰ κανονισθῶσιν ἀνάλογον αἰσχύναν πρὸς τὴν ἔξαρχειον τοῦ νομίσματος, φορολογοῦντες ἐπὶ τῶν παλαιῶν σημείωσεων, ὅπως ὁφειτὶ ἐπὶ ἐκάστου κτηματος τὸ τελοῦμενον ποσὸν, περίθλουν εἰς τὴν μηνυμονευθέσαν περιπλανικὴν, καθιστοῦ εἰς τὸ πολύ συνισταμένην, πῶς διὰ τοῦ νῦν χαράγματος τελείωται τὸ ἁμακτρίπττος σημείωμενον ποσὸν ἄρχαιον χαράγματος.

Τοιοῦτο περιπλακῆ ἦτον ἀδύνατον νὰ συμβῇ, ἂν ἐνομοθετήτω κατ' ἄτος τὸ φόρος ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ πολιτευμονίου νομίσματος.

Εἰκ τῶν καταπετυχωτῶν μέσων τακμερικῆς τήχης καὶ ξέιον τοῦ καθιστῶντος τὸ νόμισμα ὑπήρξεν ἡ εἰς χρυσὸν ἀπαίτηση τοῦ φόρου καὶ μᾶλλον τοῦ κεφαλικοῦ 4.

Διὰ τούτο ἐγινευτὸ ἡ ἄναγωγή τῶν φιλῶν νομισμάτων (λεπτὰ ψηφία) εἰς χρυσόν, ὡς εἰς τὸ πραγμ. νόμισμα, ἡ τὸ χάραγμα. Τοιοῦτον ἐπηρύθη ἡ συνθέσια αὐτὴ, ὅτε ἡ χάραγμα ἀνομάλωθη αὐτὸς ὁ φόρος 5, ἡ moneta caragii 6, ἢ οὐ καὶ παρ’ Ὀθωμανοὶς χαράτζουν ὁ κεφαλικός φόρος τῶν βασιλείων 4. Πρὸς ποινὴν ὃτι διετήρησαν αὐτὸ μέχρι τέλους, κατεδιάκόστησαν νὰ φέρωσιν αὐτὸ ἐπὶ τὸ πραγμάς καὶ ὑπὸ τὸν ξυγόν τῆς δουλείας. Περὶ τῶν λεγόμενων ὅμως γεωργικῶν νόμων οὐδ’ ἔγνω ἀπαίτητο, ὅτι ἔχουσιν.

Τὸ θέμα εἶναι λίγα σπουδαῖα, ὡς ἐνὶ διδόμενον παραλείπομεν χρήσιμον πρὸς διαφάνειαν. Τοιοῦτον παρέχει ἡ αὐθαίρετος πράξεις Νικηφόρου τοῦ Γενικοῦ δημοσίαντας (εἰς τὴν Βασιλικὴν κουρατοριανὰ αἱρε-
σθαί) τά κρείττονα τῶν κτημάτων τῶν ὄρραν δρομείων, τῶν Ἑνεώνων, γηρακομείων, ἐκκλησιῶν καὶ μοναστηρίων, καὶ ἐν τούτοις ἐπιθέσαντος τὰ τέλη αὐτῶν εἰς τὰ ἐναπομείναντα κτήματα τῶν ἐναγωγῶν οίκων καὶ εἰς τοὺς ἐν αὐτοῖς παροίκους, ὡστε πολλάν ἐδιπλώθησαν οἱ φόροι. 4. Καὶ αὐτὴ μὲν μία ἐκ τῶν ἀποδομών ἐς τὸν Φαιράκο τοῦτον δέκα πληγών, ὡς ἐξέγειται ἄλλως, ἡ δέ ἡ φόρος ἔπεκειτο πάγως καθ' ἐκάστου κατόχου κτήματος, ἢτοι χωρίτω, ἢτοι προσώπω, ἤτι: κτήματος ἱδίοσυστάτου κατὰ τὰς ἀνέκαθεν σημειώσεις. Οὕτω ἐννοοῦμεν, πῶς μετανήχθησαν εἰς τὰ ἐναπομείναντα κτήματα τῶν ἐναγωγῶν οίκων οἱ φόροι τῶν δημευθέντων ἀς πάγιοι.

Ἐντεύθεν ἐξήγειται προσέπτε, διατί εἰσήχθησαν διατάξεις παρεμβάλλουσα πρόσκρομα ἐς τὴν ἐκποίησιν κλασματικῶν γαίων, τούτους μετὰ ἀποστομίων ἐς ἱδίοσυστάτου κτήματος, ὡς ἐγέρθησαν ἐν τῷ κώδικι τοῦ σεκρέτου, καὶ διατί οἱ ὁμοτελεῖς τῆς αὐτῆς φορολογικῆς περιφερειάς εἶχον προτίμησιν.

Τὰ ἱδίοσυστάτα κτήματα ὄφειλον οἱ προτιμώμενοι ν' ἀγοράσοσιν ὄλοκληρα ἤ ν' ἀπέχοσιν, 5, ενώ ἐπὶ κλασματικῶν κτημάτων ἐγώρους ὅλαί οἱ κατηγορίαι τῆς προτίμησιος, μόνον δὲ ὑπὲρ τὸ δημόσιον ἐπικελεῖ κλασματικὰς γαίας (ὅπως βεβαιώθη τῇ σημείωσι τοῦ σεκρέτου), ἀμα οἱ ὁμοτελεῖς δὲν ἦθελον αὐτάς, ἢδυναντο καὶ οἱ δυνατοὶ νὰ γίνωσι κύριοι.

Ὁ Κοσμάς ὁ Μάγιστρος μετά πριακοντατέλλαν δὲν ἐπιτρέπει ἀναθεώρησιν τῶν μερισμῶν τοῦ φόρου, ὅταν ὑπάρχῃ μιᾷ ὑποταγῇ καὶ εἰς τελεσομές, καὶ ἀνακοίνωσις τῶν μερίδων τοῦ τελέσματος. " Ἄν ἐγίνετο συγχάκις ἀναθεώρησις, τὸ τοῦχον ἀνὰ πᾶσαν διακατατελείται, ἡ πριακοντατέλλη χαράφαζε δὲν ὑπὸν ἕνδεχόμενην.

Ἐπὶ τέλους οὔδε λόγος τλέον γίνεται περὶ ζεύγους καὶ ζευγαρίας (jugum) κατὰ τοὺς φόρους, οὔδ' ἢγος ἰππαντεί περὶ τούτου ἐν τοῖς νόμοις.

Οὔδε εἰς τούτα τὰ ποινοδίκη τεκμηρία ἐντούτοις ἐπαρχοομένου,
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

μεγάλως ἐναγχύμοις αὐτὰ συμβουλευόμενοι τοὺς Βοζάντιοις ἱστορικούς, ὑστάκες μέμισαντε τοὺς Ἀυτοκράτορας ὡς τυραννικοὺς κατὰ τὴν φορολογίαν, διὰ τίνος τρόπου λέγουσαν αὐτοὺς καταθλίψαντας τὸ ὑπόκοινον, εἰναι δὲ ἀξιοπερίεργον, ὅτι ἐλαχίστας ἀποδιδοὺς εἰς αὐτοὺς προσθήκας φόρων, καθαύτω δὲ ἄνομαξουσια ἀὐτοὺς καθαλαπτικοὺς, διότι δὲν ἐπέτρεπον ἀνακοφύσεις τῶν κειμένων φόρων.

Παραδείγματα κωφισμών ὑπάρχουσα πολλὰ προγενέστερα, ἀνωτέρω δὲ ἐμνημονεύσαμεν τὰ Ἰουστίνιον καὶ Τιβέριον 1. Αὐτοὶ οἱ κουφίσμοι ἔσαν ώς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀφέσεις καθυστεροῦντον (ὑποθετελειονί). 'Ωσακότως ὁ Μαυρικίος ἀφήκεν εἰς τοὺς ὑπηκόους τὸ τρίτον μέρος τῶν φόρων 2.

Περὶ προσθήκης φόρων πρῶτος λαλεῖ ὁ Θεοφάνης (σ. 634), ὃτι ὁ Λέων Ἰσακρος πρὸς ἐπισκευὴν τῶν τειχῶν τῆς πόλεως ἐπέβαλε μιλιαρήσιον κατὰ ὄλοκληρον, ὑπὲρ τοῦ δικέρατον 3, ὃ εἶδομεν πρὸ ὁλίγον ὡς προσακούσμα (centime additionel) ἐκάστου νομίσματος. Καθαυτὸ ἐξέπρεπε να ἦναι τοπικός φόρος, ὅ περὶ τῶν τειχῶν τῆς πόλεως, ἄλλα εἰς τούτο ἐνεστήκαν ὁ Ἀυτοκράτωρ, ὃτι κατέστησαν αὐτὸν γενικόν καὶ μόνιμον, καὶ ἐκτοτε διέμειναι κατὰ τοὺς μνησθέντας πίνακας Ἀλεξίου Κομνηνοῦ.

Καὶ κεφαλικοὺς φόρους ἐπέβαλεν ὁ Θεομισθὸς σύντος κατὰ Θεοφάνην Ἀυτοκράτωρ, ἄλλα εἰς τὸ τρίτον μέρος Καλαβρίας καὶ Σικελίας, πρὸς τούτο διατάξας τὴν ἐπόπτευσιν καὶ ἀναγραφὴν τῶν τικτομένων (σ. 634).

Ἡ Εἰρήνη εἰς μόνους τοὺς τοῦ Βοζάντιου πολεοδοκοὺς ἐγαρίσατο φόρους ἐν ἐπεῖ 800 4, ἄλλο ἐκθρονίσας αὐτὴν Νικήφορος, ὡς τὸ γενικὸν Λογοθέτου ἐστεφθῆ Ἀυτοκράτωρ, καίτοι ὣς ἄλλος Φαραώς δέκα ἐπισκληρον πληγάς, ὑμένα νεώτερον φόρον προσέθηκεν.

Ἡ βαρυτέρα πληγὴ ὑπήρξεν ἡ πρὸς ὁκισμόν τῆς Σλαβινίας ἀναγ-

1) Συλλ. Α' Νεαράλ 4. 44. ἔκθ. Ζαχαρίων.
2) Θεοφάνης Η', 43.
3) Τοῦτο μαρτυρεῖ καὶ ὁ Καρπήνος, Α', σελ. 804, καὶ ὁ Μανασῆς, στίχ. 4500- ὃς ὁ Μυράλλ, σελ. 389 ὑποθέτει δικαρατίνων τείχως (mur diceration) ἀνακοφύσεως, ὅπερ δὲν ἀνωπάρκτον.
4) Θεοφάνης σ. 737.
καστική μετανάστευσις εξ ολων των θεμάτων ἐπὶ πράσει τῶν ὑποστάσεων αὐτῶν, δευτέρα τὸ ἀλληλέγγυον, τρίτη ἡ ὑποπτεία τῶν τελῶν καὶ ἀναδείκνυσις αὐτῶν λόγῳ τῆς ὑποπτείας ταύτης, προστεθημένου διεκρατό τένεια χαρτικίασκοι. Οὐτό δὲν δήλοι βεβαιώσει, ὅτι γενικῶς θνῄζω εἰς τὸ ποὺν τοῦ τελουμένου φόρου, ἀλλὰ διετάχθη ἀκριθής ἐξέτασις, ἂν καταβάλλῃ ἑκατοστὸ τὸ σημεῖομενον, καὶ πολλῶν ὡς ἐκ τῆς ἐξετάσεως ταύτης ἀναδείκνυσθαι τὸ τέλεσμα, ἐνὶ οὐδενός κατεδείκνυθαι. Τὸ χαρτικίασκον δὲν ἦτο προσθήκη τοῦ φόρου, ἀλλὰ ἡ λόγῳ τῆς ἐξετάσεως ταύτης γινομένη διαπάνη. Τετάρτη πληγὴ ὑπῆρξε ο ἀναδείκνυσις οὖν τῶν κουφορίων, τούτους ἡ εἰσπράξεις τῶν καθυστεροῦντων. Περίπτω ἡ ἀφαίρεσις τῶν κτημάτων τῶν εὐαγγός οἰκών. Αὐτί λοιπα δὲν ἐνδιαφέρουσιν ἡμᾶς ἐνταύθα. Περὶ τῶν αὐτῶν βεβαιῶσι λαλεῖ τάλιν κατωτέρα ὁ Θεοφάνης (σελ. 761), ὃτι ο Νικηφόρος ἀναδείκνυσε τὰ τέλη τῶν Ἐκκλησιῶν, καθὼς τούτους ἐδὴμεσε τὸ ἡμίου τῶν κτημάτων, καὶ ἑν τούτους τὰ τέλη τῶν δημουβέντων ἐπέθηκεν εἰς τὰ ἐναπορεύναι, καὶ ὅτι ὅκτω ἑτῶν ὑποθολείαι εἰσπράζεται ἀπὸ τῶν ἀρχοντικῶν οἰκών.

Νέσοις φόρος δὲν εἶναι τὰ κατακικά, ἢν, ὡς ἀνωτέρω ἐφικταὶ, ἀυτῆς ἤναὶ τὸ κεφάλικας φόρος τῶν παραίκων, ἀνὰ δῶσε ταῖς, ἐπὶ δὲ γνωστοῖς ἀνὰ τίσαρες, καθὼς κατέστη φόρος ἐκατοστής οἰκογενεῖαις. Ὁ Νικηφόρος ἀπήτησε τὰ κατακικά τῶν εὐαγγέλων οἰκών ἀπὸ τῆς βασιλείας αὐτοῦ, ὃ δὲ Μιχαῆλ ὁ Ἀμοραῖος (830 — 829) εἰς τοὺς ἑν τῆς θέματος τῶν Οψικών καὶ Ἀρμενιανῶν, πρὸς ἁμαρθία τῆς πίστεως αὐτῶν, ἀρκῆκε τὰς ἐς τὸ δημόσιον τελούμενα κατακικά ἄνα εἰς μιλλιαρίσιον, ἐνὶ καθό οἶλον τὸ λοιπὸν κράτος ἐπελεύνητο ἀνὰ δῶσε, ἐξ ὅν ἐπίσης ἀφέθη τὸ ἐν.
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

'Ο Ἰωάννης ὁ Τσαμικής διὰ τὴν κατατρόπωσιν τοῦ Σφενδοσύλαβου ἀφεῖνε εἰς τοὺς υποφόρους ὅλων τῶν θεμάτων τὸ καπνικὸν ¹.

'Ἐν Νεαρᾷ Ἀλεξίου Κομνηνοῦ ² κανονίζεται ὑπὲρ τῶν ἐπισκόπων τέλος ἀπὸ ἐκάστου χωρίου ἔχοντος 30 καπνοὺς ἐν χρυσοῖς νάμισμα, δύο ἀργυρά, εἰς κρυστάλλο αὐτὸ καὶ δύο ἀργυροὶ μίνια ἐξ, ὅπως ἐμπερὶ τοῦ ἀνώτερος φόρος, ἀλλ' ἀναλόγως ἐλαττούμενος. Καὶ τούτῳ ὡς πάλαι ἡ συνήθεια καθ' ὅλα τὰ θέματα.

'Ὤς ἐκ τούτου τὰ καπνικὰ ἔγιναν καὶ ἔρανος ὑπὲρ τῶν ἐπισκόπων, ἀπαντώσα δὲ καὶ ἐπὶ Ἔμμ. Κομνηνοῦ ³.

Τοιούτων ὑπήρξε καὶ τὸ ἄερικων, ὁ ὁ Προκόπιος δὲν ἔχειν σαρώς, εἰς τί συνήθως, ἀλλ' ἀπὸ τὸ εὐπρόσοπον λέγων, ὅτι δὲν ἦτο τεταγμένη καὶ συνήθης φορὰ, ἀλλ' ὡς ἐκ τοῦ ἄερικου φερομένην ἐλαμβανεν αὐτὴν ὁ Ισοτυπικής δίπο τὸν ἐπάρχον τῶν Πρωτωρίων, ἀποδιδόντος ἐτησίως εἰς τὸ δημόσιον 30 κεντνάρια χρυσοῦ (περίπου 3,631,180 δραχμάρια).

Περὶ αὐτοῦ τοῦ ἄερικοῦ γίνεται πάλιν μνεία ὡς Ἐμμ. Παφλαγόνος, ὅτι ὁ Ἀδελφὸς αὐτοῦ Ἰωάννης ἐν ἔπει 1037 προσήνηκε πρὸς τοὺς δημοσίους τελεσίματι καὶ ἄερικων ἀπὸ ἐκάστου χωρίου κατὰ τὴν ποσότητα καὶ δοχὴν ἀπὸ 4 μέρης 20 νομισμάτων ⁴.

Δὲν εἶναι ἁπάθειαν, ὅτι καπνικῶν καὶ ἄερικων ὑπήρξαν ἐν καὶ τὸ αὐτὸ ἐντὸ ἄλλα ἄλοιμα, καὶ δὲν ἐπεκράτησαν πάντοτε.

Περὶ Κωνσταντίνου Μονομάχου γίνεται μνεία, ὅτι περιήλθεν εἰς μεγάτη πρὸς ἄνεργον, διὰ τὴν ἀκρατία παθὸς ἐλευθερότητα καὶ πρὸς ἀνέγερσιν τῆς μονῆς Μαγγάνων, ἔθελε εφορεῖται ἡ ἑρωμένη Σκλήρανα, ἐπενόησε καταπήλτεις καὶ ἀπότομας εἰς προθέσεις, ἀλλ' ἐντ οὺς φόρος συνεφαλάτω, ὃ ὡς κατέλυσε τὸν Ἰσιδρίου πατρίτῃ ἐν πεντήκοντα χι-

---

¹ Δότ. σ. 443.
² Συλλ. Δ'. Νεαρὰ 4. Ἐκδ. Ζαχαρίου.
³ Συλλ. Δ'. Νεαρὰ 61. Ἐκδ. Ζαχαρίου.
⁴ Προν. 'Ανεκδ. ΚΑ'. 4.
⁵ Καθρεφτής Β. σ. 521. 'Ἡ παρ' Ἀρμενοπούλου Α' δ' 40 μνεία τοῦ ἄερικοῦ, ὡς μὴ γνωστά, παρελεύθη ὑπὸ Χαϊδάρχου. 'Ἀμφότερον ὅμως καὶ τοῦ καπνικοῦ καὶ τοῦ ἄερικοῦ ὑπάρχει μνεία ἐν Χρυσ. Πάτμου 1088. Συλλ. 4. Νεαρὰ 30. Ἐκδοσίες Ζαχαρίου.
λιάδων, καὶ ἄντι στρατιώτων ἀπὸ τῶν χωρίων ἐκείνων ἀπῆται χρηματικοῖς φόροις1 πρὸ τοῦ ἔτους 1055. 'Αλλ' ἐκλειποῦσης ὡς ἐκ τοῦτοι τῆς μεθορίου φροομᾶς, ἐδόθη εἰς τοὺς πολεμίους πάροδος.

Ὁ Ἔμμακνοῦχ Κομνηνὸς ἐφιλοτιμήθη ἵνα δώσῃ ἄτελειαν εἰς τὰς μονάς, διὰ νὰ ἔχῃ τοὺς στρατιώτας τοῦ Χριστοῦ συμμάχους κατὰ τῶν δραμάτων καὶ ἀφανῶν ἐχθρῶν τῆς βασιλείας. Τοῦ πρῶτον αὐτοῦ χρυσόθολλου, ἐν έτει 1146, διεσώθη μόνη ἡ ἐπιγραφή3. Ἡ πρώτης 

διαλέξεως ἐν τοῖς λόγιοι, ἐν τῆς δημοσίης μελέτης, καὶ ὡς ἐκ τοῦτο ἀντι-

εποίητο αὐτὰ τὸ δημόσιον, διδασκόμενος διαγωνισμὸς παρά τὸ δημοσίον 

ἀναγραφέων. Εἰναι μάλιστα παθητον, ἐν τοῦτο ἑποχῆς τῆς 

ἀπεικόνισε αὐτὰ τὸ δημόσιον, διδασκόμενος παρά 

καὶ πολλὰ ὁμοιοποιήθησαν. Ἀφειδος ἐν τοῦτοι παρέχει ὁ Ἀυτοκρά-

τωρ τὴν ἀτέλειαν ἐρ' ὅλων, ὅσα κατέχουσαν ὅπως δήποτε, εἰτε κακῶς, εἰτε κακῶς, «κακῶς ἀπὸ κλαμάτων ὅσι, κακῶς ἀπὸ συμπαθείων, ἡ ἀπο-

κεκινημένου, ἡ ἀλοπτώτων, ἡ ἀπὸ ταπεινῶν τελουμένων διαρκείων, ἡ 

ἀπὸ ταπεινῶν κλαματισμένων, ἡ καὶ δυνάταις διακρατήσεων, ἡ 

tούραντον, ἡ εἰ ὁρθώσων κακῶς γεγονοῦσι διαπράσεως, κακῶς ἐκ ἐλ-

τούραντον ἱστοῦ ἔφερθη δισδόθησαν, ἐν ἄλλας παρέδοθησαν καθ'.

Αὐτὰ κυρίως ἴσαι τὰ θετικά, πόλεμοι, πρὸ τὰ δημόσια μελέτη, ὡς 

τουτέστιν εἰς ὁδοιοστάτου κτήματος ἀπεστάθη κλάσμα, ἡ προσπέθη εἰς αὐτὸ, ἡ ἀφήθη ἀτέλεια (ἀπὸ συμπαθείων), ἡ ἑτέρα κακῶς ἐκτίθη, κατὰ 

παράδεοι τῆς προ-

τομάσεως (ἀποκεκινημένων ἡ ἀλοπτώτων), ἡ ἑγέρε παράθεασι τῶν περὶ 

tαπεινῶν καὶ δυνάτων διαιτήσεων.

Ἑσ' ὅλων τούτου, καθόταν δὲν ἀνέγραψαν ὡς ἀνήκοντα εἰς τὸ 

δημόσιον, καὶ τῶν ἐν χρυσόθολλοι μνημονευμένων, εἰτε ἔχουσι παρο-

κους, εἰτε εἰκαζόμενο (τουτέστιν ἄνευ παροικίας), διδέται πᾶσα

4) Γλυκάς, σ. 597.—Ζων αραγίς, Β'. σ. 269.
5) Χρυσόθολλος τῷ κατά τῶν Ιουλίαν μένα τῆς Θ'. Ιουλ. του 'χαντ' ἐτων 

gεγονός, καὶ διαρρέουσαν μὴ βλαπτεῖσθαι τὰ μοναστήρια ἐκ τοῦ ἰσός 

χωριόν κατὰ τα προσόντα τούτως διακώματα.
6) Συλλ. Δ'. Νεαρά 64, έκθ. Ζαχαρίου.
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

πέτεια, ὡστε δὲν ἐπιτρέπτεται εἰς ἀναγραφέα, ἡ προκαθήμενον σεκρέτον ν ἐξισοτήν, ἀναγραφή αὐτῶν, καταλογία (τοιούτου καταμέτρησης τῶν οἰκίων), ἀναζήτησις μέτρων γῆς, ἡ παροικών ποσότητας. Πρὸς τούτο ὁμοίως γίνονται πρακτικὰ τῶν ἧδη καταχωμάτων παρὰ τῶν μονῶν ἀκινήτων καὶ παροικῶν, ὡστε ὁσα ἑπέκεινα τούτων κατόπιν εὐρεθῶσιν, ὑπάκουνται εἰς τὸ κοινὸν διακοινίον. Αὐτῶν δὲ πάλιν τῶν πρακτικῶν διε- 
τάχθη ἡ ἐγκατάστασις δι’ εἰδήσειν ἐν τοῖς γενεικοῖς σεκρέτοις. ¹

Μετὰ ἐν έτος οἱ αὐτὸς Ἀὐτοκράτωρ ἀπένειμεν εἰς τὰς μονὰς καὶ ἔκεινα τὰ κτήματα, περὶ ὧν ἐδήθη παρὰ τῶν ἀναγραφέων διάγνωσις ὡς ἰδιοκτησίας. ²

Περὶ τὰ τέλη τῶν βίων ὁ Ἐμμανουὴλ Κομνηνὸς ἁνεκάλεσε τὰς δια-

tαξίες ταύτας, οὐδὲν φαίνεται ὡφεληθείς ἐκ τῶν συμμάχων τούτων κατὰ ὁρμημένως καὶ ἀπατώδες εὐχθρῶν. Ἀλλ’ ὁ Ὁλέξιος Κομνηνὸς ἐν ἔτει 1181 ἀποκατήστησε πάλιν τὰς διατάξεις τοῦ Ἐμμανουὴλ ³.

Ὡς ἐκ τῆς μεγάλης ἐνδείας, εἰς ὧν περιήλθεν ὁ Ὁλέξιος Κομνη-

νὸς, ἐφέρεισε τρόπους ἀπαισίους συλλογῆς χρημάτων, διατάξεις ἀπο-

gραφῆς τῶν ἀπανταχοῦ κτήσεων καὶ κενά ἐπινοήσεις ὀνόματα, τὰ ὑπέρτιμα καὶ τὰ ὑπέρπλεκα. ⁴ Τὸ πιθανότερον εἶναι, ὅτι ἐγένετο ἀνα-


theωρίας πρὸς ἀνεύφεσιν, ᾧ ἐσπευσίως ἐν τοῖς βιβλίοις ἀνωτέρως φο-


рож τοῦ ἀληθοῦς καταβαλλομένου (ὑπέρτιμα), ἢ ἐν κατείχε τὰ πλείονα ἐκτικαὶ (ὑπέρπλεκα) τῆς φορολογομενῆς.

Ἐνὸ ἐν τούτῳ ὁ Ὁλέξιος καὶ τὸ νόμισμα ἐκδιδόμεναι καὶ πάντα ἐμφαγένατο πρὸς αὔξησιν τῶν δημοσίων πόρων, ἀμάδαις ὅλαις παρεῖχε τὰ δημόσια χρήματα εἰς τοὺς συγγενεῖς καὶ θεράπτοντας, καὶ οἱ οἰκοι αὐτῶν δὲν ἦσαν ὡς ἰδιωτῶν, ἀλλ’ ὡς βασιλείαι. ⁵

¹) 'Ἐν ἔτει 964 ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς ἀπηγόρευσε, νὰ ἀπορῶνται κτήματα εἰς μονὰς καὶ ἐκκλησίας, διότι ὅσα ἔχουν ἐμενον ἀργά, ἀλλ’ εἴπε νὰ δίδονται οἱ-
kέται, βάσει, πομνία, ἐπίσοδον ἕν ἐπέτρεψε δι’ ἁμερώσεως κτημάτων νὰ συνι-


στώνται νὰ μοναστήρια. Συλλ. Γ’. Ναρά 49. ἐκδ. Ζαχαρίου.

²) Ὁρα Βασιλ. ἐν τῇ ἐκδ. Ποτήρι, καὶ Ράλλη Β’. σ. 598.

³) Αὐτ. σ. 603.

⁴) Συλλ. Δ’. Ναρά 81. ἐκδ. Ζαχαρίου.

⁵) Γλυκάς, σ. 620.—Ζωναράς, Β’. σ. 298. Ἀλλὰ τὰ νόμιμα εἶναι ἄρ-


χαιτερα.

⁶) Ζωναράς, ἐν τέλει.
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

"Ἡδὴ ὁ Ἐμμ. Κομνηνὸς ἐν ἔτει 1158 εἴχεν ἀπαγορεύσει δι' ἀναγραφέων, ἡ προσκυνημένοι σκεπτώτες ναζώτος, ἡ ἐξεσωτέρου, ἡ ἐξουσία, τὴν ἀπὸ τῶν μοναχικῶν ἀναζήτησιν ὑπηρέτημον ἡ ὑπερπλέον τῆς γῆς, πρὸς ἁπάθειαν ὅτι διὰ τῆς ἐξετάσεως ταύτης ἐσκοπεῖτο μόνον ὁ ἀναδιδασκαλός.

Αὐτὸ τὸ ὑπέρτημα καὶ ὑπερπλέον, οὕτως ἐξηγούμενον διὰ τῆς Νεορᾶς τοῦ Ἐμμανουήλ, κάλλιστα μαρτυρεῖ, ὅτι πρὸ ἀπείρου χρόνου υδαμία εγένετο ἐξέτασις τῶν σκεπτικῶν χαρτῶν, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐδύθη ἀφορμή ἀναθεόσεως τῶν φόρων διὰ νέας ἐξετάσεως πρὸς τὸν σκοπὸν τούτον τεῖνοις, οὐδεμίῳ ὡμώς πρὸς ἀνακούσιαν τῶν πέραν τοῦ δέοντος βεβαιομένων.

'Ὁ Κωνσταντῖνος, ὁ υἱὸς τοῦ Βουλγαροκτόνου, ἐγίνε παρακάτω περὶ τὴν φορολογίαν, οὕνει διότι ἤξεσαν αὐτήν, ἀλλὰ διότι ἐν τρισὶν ἔτει τῆς βασιλείας πέντε ἀπήτησε διαθεμορίας, τὰς ὅπως τούτοις καθυστερουμένας ἐπὶ Βασιλείου, ἑξανθήσαντος τοὺς φορολογουμένους, καὶ τρεῖς ἱδίας ἀπὸ τοῦ ἔτους 1025—1028 ¹.

Τὰ μέχρι τούτῳ διηθολογεῖ καὶ ὁ ἐν ἔτει 1341 μέγας δομίστικος Καντακουζήνος, μετὰ θάνατον Ἀνδρονίκου Παλαιολόγου παρασκευάζων ἐκστατεί τις προτρήσεις ἐγκαταστάσεως διοικητών πρὸς τακτικὴν εἰσπραξιν τῶν δημοσίων φόρων, «ἐπιθεδωκότων οὐ μικρῶς, ἐν προσθήκης μὲν υδαμίας τῶν εἰσηθημένων φόρων, εἰς ἐτέρων δὲ τινῶν τρόπων καὶ ἐπινοιῶν» ².

Περίπου κατὰ τὴν ἐποχὴν ταύτην, κατὰ Νικηφόρον Γρηγορίαν ³, ὀφεὶ ἐπὶ Ἀνδρονίκου Παλαιολόγου, καὶ ὁ ομοιομοιότατον πάντως τοῦ Βασιλείου, ἡ ἐπιστοί πρὸς ὅτι ἔτος ἐκατομμυρίων νομισμάτων, ἔτους 17 ἐκατομμυρίων δραχμῶν.

Ἐκ τούτων συμπεραίνομεν, ὅτι ἐπὶ δύο διακονήτων τούλαχιστον ἀιώνας ὁ αὐτὸς ἐπεκράτησεν ὁργάνος, καὶ οὕτως ἡ βαρύτερα συνέπεια καὶ ἡ ἐξερήμωσις τῆς γῆς καὶ ἡ ἐξόντωσις τῶν καταφών ἔδωκεν αὐτῶν εἰς σκόπον μεταρρύθμισιν, ἡ ἑπετίσιμον. Τοσοῦτο μᾶλλον ὑπήρξεν

¹) Συλλ. Δ', Νεόρα 61, ἕκδ. Σαγαρίου.
²) Κεβρηνός, Β', σ. 484.—Γλυκὰς, Δ', σ. 580.
³) Καντακουζές, Γ', 42.
⁴) Δ', σ. 347.
ἡ ὑπὸ τὸν δεσποτισμὸν στέρησις παντὸς πνεύματος ἀνακαινισμοῦ καὶ ἀναμορφώσεως, ὡστε καὶ αὕτη ἡ περιοδική ἀναθεώρησις τῶν σεκρετικῶν χαρτῶν ἐγκατελείφθη. Οἱ Αὐτοκράτορες κατὰ τὴν φιλοχρηστικάν, ἢ ἀμερικανών ψεύτων, ποτὲ μὲν εἰςπραττον ὤλους τοὺς ἀναγεγραμμένους φόρους, δημιουργοῦτε καὶ εἰς τοὺς καταβάλλοντας τὰ καθοστερούμενα ἀπονεώμεντες τὰ ἐγκαταλελειμμένα κτήματα, ἢ παρ’ ἀναξιοχρείαν καὶ ἐλλειμματιῶν κατεχόμενα, ποτὲ δὲ πάλιν ἄφινοντες τοὺς υπόδειοτέρους νά διαχειρίζονται κατὰ τὴν πλεονεξίαν αὐτῶν τὰ τῶν φόρων. Ἐν δε οἷοι προέβαινο ἑν καὶ εἰς οὕθαρμοτέρας καταπησίες.

Τι ἰδίως τ’ ἀναχαίτησι τοὺς Αὐτοκράτορας ἀπὸ πάσης τυραννικῆς πράξεως, φρονοῦντα, ὡς «πάν ἄχιννον ὑποδημόσιον ὦν ἐκχωρεῖ ἢ βασιλεία τῷ τὴν καταβαλλὴν ποιουμένῳ τῶν δημοσιακῶν βαρών» 1;

Παραλείπομεν τὰς παντούς βιοπρομεγίας, τὰς κακώσεις, τὰς θανατώσεις καὶ τὰς δημιουργίες τῶν Αὐτοκράτορων, μάλιστα ἐνεργομέναις κατὰ τῶν ἀνωτάτων ἀρχόντων, εἰς οἷς ἐπέτρεψαν πρὸς στείρην πάν μέσον ἀρταγηγῆς. Δῶμι τινὰ παραδείγματα ἄρκοζοι πρὸς ἀπόδειξιν, ὡς οὐδὲν ὑπήρχο τῷ δεσποτισμοῦ ὑμν.

Ὁ Νικηφόρος ὁ ἀπὸ Γεννικοῦ, μετακαλείς ἐκ τῆς ἀγορᾶς πράξιν κηρῶν (κηρουλακρίου) εὐπορον, εἰπεν αὐτῷ «θές τὴν χειρᾶ σου ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου, καὶ ὀμοῦν μοι τὸ πόσος σου χρυσάς ἐστιν»; Ἐκατὸν λίτσας ὑμολογήσαν ὁ θηλός, δηλ. δραχμᾶς 123,200 περίπου, φροούμενος βέβαια μή, δηλ. τὴν τὴν περιουσίαν, ὑποχρεοθεὶς εἰς εἰσφοράν. Αὐτᾶς τὰς ἐκατὸν λίτσας διέταξεν ὁ Αὐτοκράτωρ ν’ ἀνταλλαξῇ ἄμεσως πρὸς τὴν περιουσίαν. Καὶ ταῦτα ἐν ἔτει 810 2.

Ἐπὶ Μιχαὴλ Παλαιολόγου ὁ Χαδὴνος ἐθεδαίωσε, ὅτι ἀνεκάλυψε τρόπον ὄλους ἀπόρρητους, πώς ν’ κυβέρνησε τοὺς δημοσίους πόρους καὶ ἐπὶ τούτῳ ἐστάλη εἰς τὰ Περαικα μεθόρια, ὅπου ἐφήμησεν τὴν ἐφύρεσιν αὐτῶν, δημιουργεῖ ἄλλα τὰ κτήματα καὶ θρέμματα τῶν ἑκεῖ βαθυπλούσων, ἀντιδοὺς δὲ εἰς αὐτοὺς ἐπησίας ἀνά τεσσάρακον νομίσματα εἰς ἑκα-

---

1) Νεαρὰ 144. Λεοντ. "Οπα Gαjus, II § 7. Dominium populi Romani est, vel Cesaris; nos autem possessionem tantum et usumfructum habere videmur.

2) Θεοφάνης, σ. 758. "Ο Ζωναρᾶς, Β'. σ. 123. λέγει ὅτι τὸν ἂρηκε μόνας δέκα λίτρας.
στον ἐκ τῆς προσόδου αὐτῶν. Ἡ ἀποστασία τῶν μαχηματέρων ἔδειξεν ἁμέσως τὸ ὁλέθριον τῆς ἀνακαλύψεως 1.

Καὶ εὖ ἄλλων περιστάσεων ἔνοτε, ἄλλα σπανίως, διάφορα τὸ φορολογικόν σύστημα. Οὔτω ἐν Πελοποννήσῳ οἱ οἰκήτορες τοῦ Κάστρου τῆς Μαλέης κατὰ τὴν ἄκραν τοῦ Μαλέα (ἡτοι οἱ κάτοικοι τῆς κατός Μάνης) ἐκ παλαιότατοι χρόνοι, ὡς λέγει Κωνσταντίνος ὁ Πορφυρογέννητος 2, παρεἴχον κατ' ἑτος (Πάκτων) ἀνὰ 400 νομίσματα ἀντὶ παντὸς φόρου· πολύτιτιν, ὡς ἕχοιστα, ἐπὶ χιλιάδες δραχμῶν.

Ἐκατέρωθι τοῦ Ταύγετον ἐγκατεστάθησαν πρὸς μὲν τὸ Ἑλοὶ οἱ Ἑλείται, πρὸς δὲ τὸ ἀντίθετον οἱ Μελιγγοί ἐκ Σλαβίκης ἐπιδρομῆς· καὶ αὐτοὶ μὲν ἀπέφερον ἑπίσης 60 νομίσματα, ἐκεῖνοι δὲ 300 μόνα.

Ὡς ἐπιμετροῦν πρὸς μακρυσια τοῦ ἀναλοικοῦ φορολογικοῦ συστήματος, συγχρόνως ἰδίως καὶ τῶν δεινῶν, ὥσα ἐταφοῦ ὁι φορολογούμενοι, διδομένον τὸ ἐσχάτος ἐνδημιούθηκεν ἑπομενοττικὸν εἰς τὸν Βασιλεία Κύριον Ἀλέξιον τὸν Κορινθίου 3, γενέμενον παρὰ τοῦ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Μιχαήλ Χυναίτος, ἀδελφοῦ τοῦ ἱστορικοῦ Νικήτα, περὶ τὰ πρῶτα ἐν τῷ Π 1" αἰώνος.

Ὁ τῶν Αὐτοκράτορα καθιστεῶν Μητροπολίτης, ἀγνωστόν τίνα, ἅν τὸν ιόν τοῦ Μανουήλ, ἢ τὸν ἄδελφον, ἢ τὸν Ἰσαάκ, ἢ τὸν Ἀλέξιον Δούκαν, οὔδεν προτείνει περὶ τοῦ ἐγκυκτικοῦ φόρου (ἐδώρειν ἀναφέρειν τὴν τὴν κύριον ἀπαίτησιν), μη μεταβαλλόμενο ὑπὸ ἀνάξιοντος, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἀνέκκαιον νεκροῦν. Τὰ δάχτυρα τοῦ Μητροπολίτου ὑπὲρ τῶν κινδυνευούσων νά μετακληθοῦσιν εἰς Σκυθικὴν ἐρημίαν Ἀθηνῶν ἀφόνως προχέονται, ἐκ δύο προκαλομένων δεινῶν.

Πρῶτον ὁ ἐπικαλλομένος εἰς τῶν ὀρίων (ἐπάρχιοι) Ἀθηνῶν φόρος ὑπὲρ τῶν πλωμῶν 4 ἢτον ἀναλόγως ἀνώτερος τοῦ ἐπικειμένου εἰς τὸ ὀρίον Θησείων καὶ Εὐρίπου, εἶναι ἐτέρας νὰ ἦνα τοῦ πολλαστερικόν τοῦτο, εἰσεπράττετο δὲ ἐπὶ κατασκευὴ κατέργων, μὴ κατασκευαζομένων.

1) Παχυμ. Δ'. 5. 'Ο Montreuil, III, σ. 415 νομίζει, ὅτι ἐφημέρησθη τούτο καθ' ἑλοὶ τὸ κράτος.
2) Πρὸς τὸν ἱδιὸν υἱὸν κερ. 50.
3) Tafel, Thessal σ. 463.
4) Περὶ ἀπαίτησεως ἑπαρχιῶν εἰς τῷ θέματι Πελοποννήσου ὁρα Πορφυρόγ. Πρὸς τὸν ἱδιὸν υἱὸν κερ. νηθ'.
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Πρὸς ἐπιθυμὴν αὐτοῦ τοῦ ἐκτάκτου φόρου, ἐνδεικνύεται ἡμαθικής διαταγής (ορισμοῦ), πολλαὶ ἐγένοντο ἐναγγελίες καὶ γεωμετρήσεις αὐτῆς τῆς ὑποθήκης καὶ ὕποπτος χώρας, καὶ αὐταὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς τῶν δυστυχῶν Ἀθηναίων διηρθημένασιν. Πρὸς ἑραμψίων τοῦ δεινοῦ τούτου θερμοῦ παρακάλεσι ὁ Μητροπολίτης, ἵνα μὴ ὑποθέλησαν οἱ Ἀθηναίοι εἰς πλείονα συνδοσίαν πλοίων, πλὴν τῆς ἐπιθετικῆς διὰ τῆς ἀπογραφῆς τοῦ χρηματίσαντος λογοθέτου τοῦ δρόμου, Κυρίῳ Ἰωάννου τοῦ Δούκα.

Τὸ δεύτερον αἵττιον τῶν θρήνων εἶναι αἱ συγκαὶ ἐπισκέψεις τῶν Πραιτόρων, δὴν. διακυπτῶν παρακειμένων ἐπαρχίων. Ἐνδο αἱ Ἀθηναίαι ἐγκαρφῶν προνόμιον, ὡστε αἱ Πραιτόρες ὅτε παράδου χάριν νὰ διακαίωσι διὰ τῶν Ἀθηνῶν, ἐνδο αὔτη ἑπιστρατείας τῶν φόρων (πρακτορικὴ ἑνέργεια), ὡστε διακαίωσι αὐτῶν ἀνετθῆ,ἐπὶ λόγῳ δήθην προσκυνήσεως τοῦ ναοῦ τῆς θεομοίτορος, διὰ να μὴ φαίνονται παραβιάσαντες τὸ χρυσόμουλον, εἰσήλθον εἰς τὰς Ἀθηναίας. Δὲν ἤρχοντο δὲ μόνον, ἀλλ᾽ αἱ ἐς βαρβαρίαν χώραν εἰσέβαλλον πανοπλίας, παρακολούθουσιν ὑπὸ ἀνδράριον πειναλέον καὶ ἀπακτικῶν, ἐμπροσθεν δὲ αὐτῶν ἔτρεχεν ἡ ἁπάλεια. Ὕστε σῖτος, ὡστε ἐπανα, ὡστε ὁμιλία, ὡστε ἡμικροῖα, ὡστε εἰρήνη, ὡστε τῆς ἡμερήσιας ὥρας, ἐπ᾽ ὃς κρεῖσεν αὐτῶν. Ἐὰν τὴν ἐλαχίστην ἀφορμὴν ἑπετίπτη τις εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Πραιτορος, δηλοῦντος αὐτὴν διὰ τῆς καθεδρίζου τοῦ μη προβοῦν νὰ διώῃ ὡς ἔχει. Μετὰ τὴν διαπραγματεύσεως καὶ ἀφροδολογίας ἐγκεκριμένη καὶ ἡ προσκύνησις τῆς θεομοίτορος, ὡστε ἡ ἄτικα τῆς ἐπισκέψεως, ἀλλὰ καὶ διὰ αὐτὴν ἔκτεταί ὁ Πραιτὸρ τὸ προσκυνητικόν, δὴν. ἰδιαίτερα ἀμοιβὴν τῆς εὐδοκίας. Διεστείνετο μαλακτικά, ὅτι δὲν ἴδανται νὴ ἀπελθῇ, πρὶν λαβῇ αὐτὸ ἐπὶ ἱερακα, έσωτερικό πειθόμενος, ὡστε ἄνευ κοινοῦ ἐρανος δὲν ἦτο δυνατόν νὰ εἴρηθη, ἀνεγκώμαι, ἄφινον τὸν εἰσπράξονται καὶ ἀγγέλους ἢ μὴ τὰ ὑποξύγια, τὰ ὁποῖα ὡς τέλος ὀἱ διανοτάτα αὐτῶν ἔπραξαν.
μουμένης κατὰ χράτος τῆς χώρας, καὶ κολοσσεῖται τὸ ἐγνωσμένον ἀφρότηταν 1).

Οὐδένος χρῆξει σχολίου τὸ υπομνηστικὸν τοῦ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν. Ἀλλὰ τάχις μόνιμαι αἱ Ἀθηναία ὑπέκεινται εἰς τὰ δεινὰ ταύτα: Οὔτε ἐκτακτα, οὔτε ἀπίστευτα, θέλουσι φανῆ εἰς τὸν ἐνθυμοῦμεν, ὅτι κατὰ τοὺς χρόνους τούτους τὰ δημόσια υπογράφεται ὡςαν ὅμως καὶ ὅτι ἡ πάληςας αὐτῶν ἀπετέλει μέρος τῶν δημοσίων πόρων.

Ὁ Ἰωστιανᾶς ἀπηγόρευσε τὰς δόσεις πρὸς κτένων οἰκοδόμησις ἀρχης διοικητικῆς, ἡ διοικητικῆς, διατιμήσας τί όρειλε ἐκαστός νὰ παρέξῃ χαριν τοῦ διπλώματος μόνου, διονύσιον ἐλαχίστον, πρὸς οἴρεσι τῶν περὶ τὸν Αὐτοκράτορα ἀνωτάτων λειτουργῶν 1, εἰς τὸ θείον κοινοβίκλιον (cubiculum), εἰς τὸν προμηχρόν μετὰ τῶν τεσσάρων σκρίνιων, εἰς τὸν βοηθόν καὶ εἰς τὴν τάξιν τῶν ἐνδοξιστῶν ύπάρχων.

Ἀλλ' οὔτε ἡ ἀπαγόρευσις ἤσχυνεν, οὔτε ἡ διατιμήσεις ἐπηρέαθεν. Ὁ Κωνσταντῖνος Παρφυρουγέννητος μνημονεύει διὰ ἐδίδοντο ἐπὶ τῶν χρόνων αὐτῶν, ὡστε, ὡς φαίνεται, τὸ ἐκούσιον δόρον (aurum oblatitium) οὐδέποτε ἔπαισεν. Κατ' αὐτὸν ἡ ἀνωτέρα δόσις ἦτον ἡ τοῦ Χαρτούλαριου τοῦ γενικοῦ σεκρέτου ἐκ λιτρῶν 65, ὅτι ὡς ἔγγιστα ἐκ δραχμῶν 80,080. Ἡ ἐλαχιστή δόσις ἦτον ἡ τοῦ βασιλικοῦ μανδάτορος ἐκ λιτρῶν 2, ὅτι ὡς ἔγγιστα ἐκ δραχμῶν 2,464 2. Εἰς τινὰς ἐφάνη τόσον ὑπέροχον τὸ τίμημα τῶν υποψηφιώτητων, ὡστε ἀντὶ χρυσῶν λιτρῶν ὑπέθεσαν ἄργυρας 3, ὅτε ὁ μὲν γενικὸς τοῦ σεκρέτου ὤρειλε νὰ δώσῃ δραχ. 4,745 ὡς ἔγγιστα, ὁ δὲ βασιλ. μανδάτωρ ὅ. ἑ. 146.

Ἀλλ' ἡ εἰκάσσα αὐτὴ καθίσταται ὅλως ἀπαράδεκτος, ὅταν παρατηρήσωμεν, ὅτι εἰς τὴν μεγαλήν ἐπαρίσκειν ὁ λαμβάνων μισθὸν 40 νομισμάτων, ὥστε δραχ. 680, ἐδιδότα λίτρας 16, αὕτης ὑποτίθεμενα ἄργυρα ἡδύναντο μόνας δραχ. 1168, καὶ μίαν λίτραν ἀνὰ πάσαν αὔξησεν 7 νομισμάτων τοῦ μισθοῦ, δηλ. δραχ. 73 δι' αὔξησιν μισθοῦ δραχ. 119· ἐνώ βεβαίως ἡ δόσις ἐπετρεπε νὰ ἦνι αὐτὸν ἀνωτέρα, διὰ νὰ μὴ ἦνι εὐκολος ὁ προβιβασμὸς καὶ ἐκ τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ ἐξαναφράζομενος.

1) Οἱ Δανίνοι παραφθείροντες ὄνομασαν Crusticum. Δουκάγγ. ἐν λ. Crusticum.
2) Νεάρωλ 8, 464.
3) Προφορογ. ἐκθ. τῆς βασιλ. τάξ. σ. 692.
4) Reiske, Comm. ad Const. σ. 849.
'Εκ τούτων ἐνομοῦν, διατὶ ἤξεσαν εἰς ἐπάπειραν τὰ ὑποργήματα ἐπὶ Βυζαντίων, ἀποτελέσαντα πρόσοδον τοῦ κράτους, καθόσον μάλιστα κατὰ τὰ πλείστα οὐδεμία ἀποτέλεσμα ὑπηρεσία 1. 'Εν τούτως ὁ λοις οἱ ἐσχύνοντες ἄφεσαν ἐκ τοῦ δημοσίου ταμείου, ὑπὸ τοῦ Ζωράφ (B', σελ. 296) ὄνομαξιμένου κουρὸν Προτασέον.

1) Aussiôt que vous créez une place, Dieu crée un sot pour l'acheter ('Ο διάδοχος τοῦ Colbert — Pontchartrin πρὸς Λουδοβίκον id').
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

'Ο Γεθεων κατέγνυεν ως ἔγγισα, νά ὑπολογίσῃ, πόσο ἦσαν οἱ παρὰ τῆς Γαλλίας ἀποδιδόμενοι φόροι κατὰ τοὺς χρόνους Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβατοῦ 1).

Πρὸς τοῦτο ὁμιλήθη ἐκ τῆς πληροφορίας τοῦ Εὔμενίου, ὅτι ὁ μέγας Κωνσταντῖνος ἐκ τῶν 32 χιλιάδων τελεσμάτων (capitum) ἀφῆκεν εἰς τοὺς Ἑβούους ἐπτακισθηλία 2).

'Ἐπὶ τῇ ὑποθέσει, ὅτι ἡ παρὰ τῶν Ἑβούων κατεχομένη χώρα κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Γεθεωνος ἦρθε καὶ πληθυσμὸν 500 χιλιάδων, τοῦ τῆς ἐλευθερίας Γαλλίας ἀπαρτίζοντος τότε 24 ἑκατομμύρια, ἡ χώρα τῶν Ἑβούων ἀποτέλεσθαι 1/4 τῆς συμμετεχίας Γαλλίας.

Πολλαπλασιάσοντες διὰ τοῦ 48 τῶν 32 χιλιάδων τελεσμάτων τῶν Ἑβούων εὐφροσυμεν τῆς Γαλλίας σύμπασαν τότε ἀποφέρουσαν 1,536,000 τελεσμάτων.

1) History, III ch. 47.
2) Eumenii, Grat. act. c. 44.
Ευτύχως, επικοινωνία με τον Αμμιανό, έδειξε ότι είχε καταγράψει, ότι έπειτα μεγάλον Κωνσταντίνου το ποσόν έκαστον τελέσματος ήτο από 25 νομισμάτων, αυτό ήρεξε 425, εμπιστοσύνη άνευ έγκυρως κυβερνείων, ότι το όριο της Γαλλίας ήτο εις χρήματα χίλια, όπως έπειτα Μ. Κωνσταντίνου 652,800,000 ήρεξε, επί διά Ιουλιανού 182,784,000.

Παραδέχόμεντες τον έντονο 1682 καθώς υπόθεσεν έγγειον φόρου εν Γαλλία πρ. 159, 492,663, άνευ των προσδέτων εκατοστών, ευθύσομενν αυτόν ότις έπειτα Ιουλιανού εμπιστοσύνη.

Αλλ' ο υπολογισμός ούτε είναι πληρωμή, διότι εξ αναλογίας τού κατά τούς χρόνους τού Γιάννενος πληθυσμού ήσσι, ή ευθύς εκ των δια τούς τελεσμάτων τής Γαλλίας κατά τήν σημερίνην αυτής έκτασιν. Εν τού εικοσιπλευτικών τούτω υπολογισμῷ δώρον τινά είναι έντετοι ήγιον, η αναλογία τού πληθυσμού των Εδούνων προς τόν τότε εν ισότιμω πληθυσμό και η αναλογία τού πληθυσμού προς τό ποσόν των Ζυγοκεφαλίων ή των τελεσμάτων.

Καὶ ταῦτά ἂν ἔσαν γνωστά, πάλιν στερεομεθά στοιχείον σπουδιαίον διὰ τήν σύγχρονα κατά τούς όρους τῆς οἰκονομικῆς ἐστίμησις.

Δὲν ἄρα, ἡ γνώσης, πόσα τελοῦνται παρὰ τίνος χώρας ως φόρος, εὰν δὲν γνωρίζομεν τήν αναλογία τῶν τελευμένων πρὸς τήν πρόσωδον.

Λόγου μέχριν εν Γαλλία διὰ τής συνταξικῆς Συνελεύσεως υπολογίσθη ἡ καθαρὰ πρόσωδος τῆς γῆς ως συμποσιουμένη εἰς πρ. 1,440,000,000 ὀρίσθη δὲ ότι τὸ 1/6 κατού όρισθαι ως φόρος, ήτοι πρ. 240,000,000, σὺν τοῖς προσδέτων δὲ διὰ τὰ έξοδα τῶν νομισμάτων 300,000,000. Ποία ἦτον ἡ αναλογία τοῦ ἐγγείου φόρου πρὸς τήν πρόσωδον παρὰ Ρωμαίοις καὶ Βυζαντίοις, ἐν τούτης ἀγνοοῦμεν.

"Οστε ἑνομίζετο, ός καὶ κατὰ τὴν δευτέραν ἐπεξεργασίαν τής παρούσης πραγμάτειας ὑπέλαβον, ὡς τὸ ἱσόγυον (jugum), ἢ τὸ ἱσόγυος (caput), ἢτον ἐκτάς αὐτός όσον χιλιών νομισμάτων, καὶ τοιαύτην..."
Απεδιδέστα σημασία εἰς τὴν χιλιοστὴν (millena), ὡς ὁρὸς συγγραφέως ἐλαμβάνετο τὸ ἐπὶ τοῖς χιλίοις τῆς άξιας ποσὸν τοῦ φόρου. Λόγου γὰρ τὰ 25 νομίσματα, τὰ διδόμενα παρὰ τῶν Ἕδονων ἐπὶ Μ. Κονσταντίνου, μεταφερθέντα εἰς 7 παρὰ Ἰουλιανοῦ, κατὰ ταυτότητα τὴν ἄναλογιαν ἐπιποτύντο.

Ἐνδὴ ἡ καθαρὰ πρόσοδος τῆς γῆς κατὰ μέσον ὥρὸν ἀποφέρει 2 ὡς 3 ἐπὶ τοῖς ἐκατόν τῆς άξιας 1) εἰς, εἰκὸς ἄπορον να ἐννοήσαι τις, τοῖς ἡ γῆ χιλίων νομίσματων ἴδιόνυστο να βεβαιώσωσαι διὰ φόρου 25 νομίσματων. Ἐπὶ 30 νομίσματων καθαρὰς προσάδον καὶ αὐτὰ τὰ 7 νομίσματα ἀποτελοῦσι πλέον τῶν 23 ἐπὶ τοῖς ἐκατόν.

Πρέπει νὰ ὑποθέσωμεν λίγον εὐτέλη τὴν ἐκτίμησιν τῆς γῆς, ὡσε ἀναλόγως πρὸς αὐτὴν ἡ πρόσοδος ν' ἀντιστοιχῇ εἰς τὸ 5 ὡς 10 νομίσματα ἐπὶ τοῖς 100, ὡς δὲ φόρος νὰ μὴ ἐξαντλήσῃ ἀμέσως τὰς δυνάμεις τοῦ καλλιεργητοῦ 2).

"Ὅλοι ἡ ὑποθέσις αὐτοῦ ἀποθέανον μάκται, ἀφότου ἐθεδαμόθήν, ὡς εἰδομέν, ὅτι τὸ ἵππον (jugum) δὲν ἦτον ἀπανταγχοῦ τὸ αὐτό, καθότι ἐν Ἰταλίᾳ μὲν περιμέλαιως χίλια jugera, ἤτοι διηγίθη πλέορα, ἐνδὲ ἄλλαχούσω συνέκειτο ἔξα 20 jugera γῆς πρώτης τάξεως, 40 δευτέρας, ἢ 60 τρίτης, ἐπὶ ἔκαστον ἐκ 225 τοιούτων πρώτης τάξεως, ἢ 450 δευτέρας. Καὶ πάλιν ἐν Αφρική γίνεται λόγος περὶ ἐκατστώσως (centuria). Μόνον ἐν Ἰσπανίᾳ τὸ jugum ἦτον ἐκτασεις γῆς, ὅπου ζεύγους βοῶν ἴδιόνυστο ν' ἀρώσατι ἐν μιᾷ ὁμέρῳ.

"Εξ ἕλλον τεκμήριον προσήγγισα μᾶλλον τὰ διδόμενα τἀκτα ἢ Ἀυριοὶ 3) λαβὼν ὡς μέτρον τοῖς στρατιωτικοῖς κλήρους, ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Διογόστου ἐκ ζευγὼν (jugera) 66 1/3, διότι caput ὄνομα-ζετο καὶ ἡ σύνταξις τοῦ στρατιωτοῦ 4).

"Ἀλλ' ἔστεθεν ὅρμομένος προβαίνει εἰς τὴν ἐκτίμησιν τῆς άξιας,

1) Journal des Économ. IX. σ. 208.
2) Parieu, Des impôts. I. σ. 170.
3) Dureau de La Malle, II. ch. 8.
4) Δέν εἶναι ἀκριβῆς, διότι ὁ Διογόστος ἀπενεμεῖ οἱ μὲν τὸν Παμπροπα-
νὸν μὲτὰ 46 ἑτὸν ὑπηρετάν 20000 σεστέρια, εἰς δὲ τὸν λεγομένον μετὰ 20 ἑτῶν 42000 πρὸς κτίσιν γῆς, οὕτω πρ. 5360 καὶ 3216. Διὸ καὶ Κασσ. NE' 28.
%1

Διαίτη κατά Κολομέλλην 1 επὶ Τιθερίου καὶ Κλαυδίου τὸ ζεύγος επιμέλειας χιλιῶν νομίμων, ἦτοι 250 φράγκων, ὡστε ὡς ἐγγίστα. 60 ζεύγη εἰχον χιλιῶν νομίσματων ἅξιαν, ἦτοι φρ. 15000.

Ἀλλ' οὐδ' ὦτι στρατηγικώς κλήρου ἦσαν πάντοτε τοιαύτης ἐκτάσεως, οὐδ' ἡ ἁξία τῆς γῆς καθ' ἀπασχολήσαν τὰν ἐπικράτειαν καὶ καθ' ὅλους τῶν χρόνων ἦτοι καὶ αὐτή, ὡστε ἀμφότερα τὰ διδόμενα εἶναι ἐπίσφαλη.

Διατῇ ἐν Βασιλικῷς 2, σύγκε τὸ jugum, ἀλλ' τὸ jugerum ἐκ δῶν πλῆθρων ὄνομαζεται ζευγός ἐργασίας, εἶναι δυσεξήγητον. Ὅ Γοντ. Πολυφοργόνητος δημολεῖ περί ζευγαρίου 3, ὅτεν δὲν εἶναι ἀπλάνοι κή ὑπόνοια, ὅτε μετῆλλαξε διὰ τῆς συννήθειας ἡ ἐννοια τῆς ζυγοφαρδύλης, καρπῆ, καταστάσα ὅτι σήμερον λέγομεν ζευγάριον, ἦτοι καὶ ἐκτάσεις γῆς, ὅταν ζεύγος βοῶν δύναται ἐν τῷ ἐτὶ ἁρρυτώσῃ. Τοιαύτην εὑρίσκομεν παρ' Ὀθωμανοῖς τὴν χρῆσιν τοῦ ζευγαρίου (τζιρτζ), παραλάβοντος κατὰ τὴν ποιότητα τῆς γῆς. Ἡ μὴ ἀρόσιμος, ὅταν καὶ ἐν ἔναν, συμπεριλαμβάνεται μὴ συνυπολογιζόμενι, ὅταν δάση, ὀρεινή ἐπιφάνεια, γῆ τραχεία. Ὅταν ἦς ἦμι οὖρα ἡ γῆ τοῦ ζευγαρίου ἦν αρόσιμος ὡς ἐν πεδινή χώρα, ἡ ἐκτάσεις τοῦ ζευγαρίου εἶναι μεταξὺ 100 καὶ 200 στρεμμάτων, κατὰ τὴν ποιότητα τῆς γῆς. Τὸ ἄθροισμα πολλῶν ζευ-

γαρίων εἶναι τὸ λεγόμενον τζιρτζ. Ὅ τρόπος οὗτος καταμετρήσεως εἶναι παραθέρα, ὅταν κατά πάσαν πιθανότητα οἱ Ὀθωμανοὶ παρέλαβον παρὰ τῶν Βυζαντίων καὶ τὰ τζιρτζίσια εἶναι επὶ τίλους αἱ λεγόμεναι παρ' αὐτῶν στασίας. Μόνον τεκμήριον δύναται τοι ἐπαγγέλλει ἐπὶ τοῦ-

του, ὅτι ἡ ἀκρίβεια καταμετρήσεως ἐπαγγέλλει, ἐπηρεάζοντα δὲ ὡς ἐγγίστα αἰς τὸν προσδιορισμὸν ἐκτάσεως, κατὰ τὸ ἐπιθετικὸν ἀρόσιμον ὑπὸ ζεύγους βοῶν ἐντὸς ἔτους.

Οὕτω ἐκ τῆς συγκρίσεως τοῦ ζευγαρίου εἶναι ἐφικτὸν νὰ πορισθῶ-


1) Columella, III. 3. 8.
2) Bat. 10' τα' 46. 65. 10' γ' 43. L. 45. 69 § 6. de eviet. (21, 2).
3) L. 13. § 44. de act. emit. (49, 4).
4) "Exh. τῆς βασ. κατ'. B' 49. σ. 695.

19"
κατείχον πολύ πλέον τού νομοῦ τῆς Νίεννε πρὸς νότον τῶν Σενώνων, ἢτοι τῆς σημερινῆς Καμπανίας. Ἡδνὴ ὑπολογίσωμεν, ὅτι ἡ ἐκτάσεις αὐτῆς τῆς χώρας ἦτο τὸ 1/10 τῆς ἄλτης Γαλλίας, φθάνομεν τάλιν εἰς τὸ ποσὸν 1,280,000 1 τελεσμάτων διὰ τὴν τότε Γαλατίαν, ἂλλ' ἐπειδή τὸ τέλεσμα ἐπὶ Μ. Κωνσταντίνου ἦτον εἰς 25 νομισμάτων, τὸ σύνολον αὐτῶν ἀπετέλει τὸ ἀνήκουστον ποσὸν 32 ἐκατομμ. νο- μισμάτων, ὧν φράγκων 480 ἐκατομμ. ἀπὸ μόνης τῆς γῆς. Οὐδὲ σήμερον ἡ Γαλλία εἶναι εἰς κατάστασιν νὰ παρέξῃ τοιοῦτον ἐγκτητι- κὸν φόρον.

Ἡ δυσαναλογία καταφαίνεται διὰ τῆς συγκρίσεως τῶν φόρων, οὓς ὁ Καίσαρ, κατακτήσας τὴν Γαλατίαν, ἐπέβαλεν εἰς αὐτὴν εἰς 40 ἐκατο- τομ. σεσπερίων, ὧν τότε τὰ 100 ἡδύνατο ἐν χρυσῶν νόμισμα.4, ὥστε δημοῦ φη.10,800,000. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δεχθῇ τις, ὅτι ὁ φόρος τῆς Γαλατίας ἐν διασπορά μαραγωγό τῶν τριών αἰώνων ἐπισαφη- κονταπλασίσθη.

Μάλλον πιθανὸν εἶναι, ὅτι οἱ Ἑδονοὶ, οἱ ὑπὸ τοῦ Κωνσταντίνου εὐνο- ούμενοι, δόντος αὐτοὺς ἔρειν ἐπτακτισελίδων τελεσμάτων, κατείχον τὸ πλεῖστον τῆς κεντρικῆς Γαλατίας, τὰ δὲ τελεσματα περιελαμβάναν καὶ τὰ ἐγκτητικὰ καὶ τὰ κεφαλαία.

Εἶναι καὶ ἄλλος τρόπος ὑπολογισμοῦ ἐνδεχόμενος. Ὡς εἶναι γνωστὸν ἡ ἐπιφάνεια τῆς Γαλατίας περίλαμβανε 53 ἐκατομμύρια hectares, δηλ. 530 ἐκατομμ. στρεμμ., ἐξ αὐτῶν δὲ φορολογοῦνται ως παρα- γωγικά 501 ἐκατομμ., ὧν μόνον τὰ 255 εἶναι ἁρόσιμα 5.

Ἀν υποθέσουμεν, ὅτι ἡ ἴδια τῶν Ἑδονῶν ἦτο κατωτάτης ποιότητος, ὁπετέ 60 jugera ἴδρυμα τὸ τέλεσμα (jugum), ὧν τὰ 32000 τελε- σμάτα ἀπέτελον 1,920,000 jugera, ἀνά 2 1/4 στρέμματα καὶ 28 μέτρα ἐκατον ὡς ἐγκυστα (ὅπα σ. 200). Πολλαπλασιάζοντες διὰ τὸ 40, ὡς τοιαύτης ὑπής τῆς ἀναλογίας τῆς χώρας τῶν Ἑδονῶν πρὸς τὴν σημερινὴν Γαλλίαν, φθάνομεν εἰς τὸ ποσὸν 194,150,400 στρεμμα- των, ὡς ἐγγυτά τὴν σημερινὴν ἁρόσιμον ἐπιφάνειαν τῆς Γαλλίας,

1) "Η 4,200,000 κατὰ Savigny, Verm. Schr. II. σ. 142.
2) Suet. Gæsar. 25.—Entrop. 4. 17.
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Άλλα τότε κατὰ πολὺ υπερθαίνομεν τὴν ἑκ τοῦ ἐγχίου φόρου σήμερον παρεχομένην εἰσφοράν, ὁπερ τερατώδεις.

"Ολοι οἱ ὑποθέτες αὐτοὶ καταπίπτουσι πρόφροι ἀπέναντι τῆς παρατηρήσεως, ὅτι ὑπέρεμπτοι φόροι ἐπὶ τῆς γῆς δὲν εἰσάγομεν νὰ παραταθῶμεν ἐπὶ μακρῶν, διὸτι τάποτελέσματα τῆς καταθήκης προβαίνουσι ἐν βραχυτάτῳ χρόνῳ, μὴ ἐπιτρέποντα τὴν παγίωσιν τοιούτου φόρου ἀμεταβλήτου.

Πολύτιμος εἶναι πρὸς τούτο ἡ μαρτυρία τοῦ Μπτροπόλιτος Ἀθηνών Χωνάτου ἐν τῷ ὑπομνηστικῷ πρὸς τὸν Λυκοκράτορα. Ὁ ἐγχιτηκὸς φόρος (ἡ ἀπαίτησις κήσου), μὴ μεταβαλλόμενος κατὰ τὸ ἀνέκαθεν κείμενον, δὲν προκαλεῖ στεναγμοὺς, καὶ τούτῳ φαίνεται τὸ ἀκριβότερον. 'Αλλ' ἐγχιτηκὸς φόρος κατὰ τὴν σταθερὰν ἀπογραφὴν καὶ τὸ λεγόμενον ἀκρότητι τοῦ ἑροολογικοῦ μονάς, καθ' ἂν διενέμοιτο καθ' ἀπόκειναι τὴν ἐπικράτειαν οἱ λοιποί φόροι. Τοιοῦτο ἑπεκβάλλοντο παντού, πρῶτον εἰς εἴδος (anoma) διὰ τὴν ὑπνείαν τὴν διοικητικὴν καὶ τὴν στρατιωτικὴν, ἐπειτα ἐκτακτοί περί πλοίων, πρὸς καταρτισμὸν στόλου, περί ἅπασι καὶ οὕτω καθεξῆς. "Ολοι οἱ φόροι οὕτω διενέμοντο μεταξὺ τῶν ϕορολογομενῶν κατὰ λόγον τοῦ ἀκροτήτου καὶ ταῦτα ἤσαν τὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν καὶ ὑπερμέτρους καταθήκης.

Παρὰ τοῖς Γαλάταις, ὡς φαίνεται, ὁ φόρος τῶν 25 νομισμάτων δι' ἑκάστον τέλεσμα, ὥς ὁ 'Ιουλιανός ἐμετράσεν εἰς 7, περιέλαμβαν τὸ σύνολον τῶν φόρων (munera universa) ῧ. Ἀλλὰ τούτῳ δὲν εὑρίσκομεν πλέον μαρτυρομένου, διότι ἀπανταχοῦρον προστίθενται οἷοὶ οἱ λοιποὶ εἰσφοραὶ, κατανεμόμεναι κατὰ λόγον τοῦ ἀκροτήτου, ὑπὸ τῶν ἀναγεγραμμένων τελεσμάτων. Δὲν ἦτο μόνον ἡ εἰσφορὰ τῶν λοιπῶν φόρων καταθήκης, ἀλλὰ καὶ ἡ πράξεις τῆς διανομῆς κατὰ φορολογομενον, οὐ ἔμελλε νὰ ὑπολογισθῇ τὸ ἑπεκβάλλον, ὅπως συμπληρωθῇ τὸ ὅλον, τὸ βαρύνον ἑκάστων φορολογικήν περιφέρειαν (ὀριον). Μετὰ τὴν ἑπελθοῦσαν ἀλλοίωσιν διὰ τῆς μεταθέσεως τῆς κυριότητος ἐν ὅλῃ ἢ ἐν μέρει διὰ τῶν διαδοχικῶν διανομῶν, ἢ ἄλλων τοιοῦτοι συμβάντων, ἔπρεπε νὰ ἐξακριβωθῇ ἡ ἀναλογία ἑκάστου. Ταῦτα ἑκτίθησαν ὁ Μπτροπόλιτης βασιλικός. Ἔν τῷ Χρυσοβουλῳ 'Αλεξίου Κομνηνοῦ ὑπὲρ τῆς ἐν Πάτμῳ Μονῆς (ἐν ἐτεὶ 1088) ἀπαριθμοῦντα ὡς τὰ βάρη, καὶ ἀγγα-
ρία καὶ παραγγείλω, ἄρεῖ ὧν ἀπαιτεῖσθαι, εἶναι δὲ πλέον ἢ ὀγκοτράχαλον ἢ ἀτελεύτητος αὐτῶν ἀπαρίθμησις 1. Αὐτὴ ἡ ἐπισώφρονες ἐπὶ τὴν αὐτὴν κεφαλήν τοποθετοῦν βαρῶν ἐπὶ τέλους ἔπεμψε τὴν ἀνεπανάρθητον στείρωσιν τῶν πόρων. Ὁταν ἐν τῇ κοινωνίᾳ δὲν δημιουργοῦνται κινητὰ κεφάλαια, συνεισφέρονται εἰς τὰ δημόσια βάρη καὶ συντελοῦνται εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ἐρμησίων φόρων, εἶναι ἐπόμενον ὅτι ταῦτα ἐπιπίπτουσιν εἰς τὸν κτήτορα τῆς γῆς ἀθρόα. Πλὴν τῶν λιμνεικῶν δικαιωμάτων εἰσαγωγῆς, σχεδὸν δὲν βλέπομεν ἄλλα κατὰ τοὺς χρόνους τούτους, ἢ τὰ διανεμομένα κατὰ τὸ ἀκρόστηχον καὶ τούτο ἐπήγαγε τὸν ὄλεθρον. Ἡ κοινωνία, οὕτως διὰ συντόνου μελέτης δὲν εὑρίσκει ἄλλην φορολογικήν μονὴν, πλὴν τῆς γῆς, καὶ μόνον εἰς αὐτὴν καταρεύει διὰ τὸ πρό- χειρον τῆς βεβαιώσεως, ἐνώ ἐπὶ πάσης ἄλλης ὦλης ἡ βεβαιώσεις εἶναι χαλεπτή, τεκτούσθη κοινωνία καταδικάζει ἐκείνην εἰς βεβαιον ἀθάνατον. Ὁποῖο ἡ γεωργία μαρανθῇ, οὕτως οἱ ἄλλα τέγχαν ἀνατύπωσονται, διότι ἡ πρώτη τροφή ἐκλείπει.

Τὸ διανεμητικὸν σύστημα ἐκράτησε καὶ ἐν Γαλλία ἀπὸ τῆς συν- τακτικῆς συνελεύσεως, ἀλλὰ πρὸ πάντων ἐδείχθη εὐεργετικόν, διότι ἐτε- θήκαν δραματικὰ ἀνυπέρβλητα, ἐπιτρέποντα τὴν ἀνάπτυξιν καὶ τὴν ἀνέκτησιν τῆς γεωργίας ἐντὸς αὐτῶν.

Ἀπαξ διὰ τῆς συντακτικῆς συνελεύσεως ὑπελογίσθη ἡ καθαρὰ πρόσοδος τῆς ἀκολούθου κτήσεως εἰς φρ. 1,440,000,000 καὶ ἔτει ὡς βάσις, ὅτι ἡ ἐγχειρία φόρος δὲν δύναται νὰ ύπερβη τὸ ⅔, ἢτοι τὰ φρ. 240,000,000, προσθήκη δὲ τῆς εἰσφορᾶς ύπέρ τοῦ νομοῦ 25 λ. τὸ φρ. ὂμοιο φρ. 300 ἕκατομμ. Ἔκτοτε ἦδυσαν ἡ καθαρὰ πρόσοδος τῆς γῆς, υπολογιζομένη ἐν ἔτει 1874 εἰς 3,959,104,000, ἀλλὰ ἐντούτοις ὁ ἐγχειρία φόρος κατὰ τὸ κύριον αὐτοῦ μέρος δὲν παραμελεῖσθαι τὴν αὐξήσιν ταυτών. Τούλιντοι συνεπεικά ἀναθεωρήσεων γιαία ἀπρόσδοκη ἀπηλλάχθησαν, ὅστε ἐν ἔτει 1874 ἠλαττώθη μέχρις 167,969,028, ἀντὶ δὲ νὰ εἰσφέρῃ ἡ καθαρὰ πρόσοδος πρὸς 16. 66 ἐπὶ τοὺς 100, σήμερον εἰσφέρει πρὸς 4. 24. Ἔκ διαλειμμάτων, μᾶλλον λόγῳ τῶν τοπικῶν ἀναγκῶν, προστίθενται ἐκτατικὰ τινά, ὅστε ἐν συνόλῳ κατὰ τὸ μνημονέων ἐτῶς ὁ ἐγχειρία φόρος ἦτο 333 ἕκατομμ. ἤτοι πρὸς 8. 4

1) Zacharias, Nov. σ. 373.
ἐπὶ τοῖς ἐκάτον τῆς καθαρῆς προσόδου, μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν δύω μεγά-
λων ἐπαρχιῶν, Ἀλαστίας καὶ Δορήγης. 1.
Τὸ ποσὸν τοῦτο, κατ' ἐτος ψηφιδομένον, διαινεῖται συγχρόνως παρά
τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας κατ' ἀναλογίαν εἰς ὅλους τοὺς νομούς, ἕτε
τῇ βάσει τῶν χορηγομένων παρὰ τῆς κυβερνήσεως πληροφοριῶν. Πρὸς
τούτο χρησιμεύει τὸ κτηματολόγιον (cadastre) καὶ ὁ τι ὑπάρχει
γνωστὸν περὶ τῆς ἐκτάσεως ἐκάστου νομοῦ καὶ τῶν ἐπιθετικῶν φορο-
λογίας γαμῶν.
'Επὶ τῇ βάσει τῶν αὐτῶν πληροφοριῶν κατ' ἐτος προσδιορίζονται
πάλιν τὰ νομαρχιακὰ συμβούλια τὸ εἰς ἐκάστην ἐπαρχίαν τοῦ αὐτοῦ
νομοῦ ἐπιβάλλον, ἀφοῦ προηγομένως τὰ ἐπαρχιακὰ συμβούλια γνω-
μοδοτόσωσιν. 2.
Τὰ ἐπαρχιακὰ συμβούλια συνέρχονται καὶ πάλιν μετὰ τὰ νομαρχιακὰ
διὰ νὰ προσδιορίζεται τὸ εἰς ἐκάστον δήμον τῆς αὐτῆς ἐπαρχίας ἐπι-
βάλλον 3. Μετὰ τὴν ἐπινέμησιν ταύτην γίνεται ἡ τελευταῖα πράξεις,
ὅτε η προσδιορίζεται τὸ παρ᾽ ἐκάστου ἀτομικοῦ ὑφελίκειον ἐκ τοῦ
ἀργείου φόρου ὑπὸ τοῦ συμβουλίου τῶν ἐπινεμητῶν (régipartiteurs),
συγκεκριμένο εἶ ἐπὶ μελείν, ἢτο τοῦ δημάρχου, τοῦ παρέδρου (ἡ δῶ
δημοτικῶν συμβουλίων ἐν μικραῖς περιφερείαις), καὶ πέντε πολιτῶν
ἐκλεγμένων παρὰ τοῦ ἐπάρχου. 4. Οἱ ἐπὶ ἐπινεμητικαὶ ἀποφασίζουν
κατὰ πλειονοψηφίαν, κατανέμουσα τὸν φόρον ἐπί ἐκάστου κτήματος
ἀναλόγως τῆς γνωστῆς αὐτοῦ προσόδου, ὅπως σημειώτατο ἐν τῷ
κτηματολόγῳ (cadastre), ὅποτε περιορίζονται ἀπλῶς εἰς τὴν ἀριθ-
μητικὴν πράξιν ἀναλογισμὸν τοῦ ὑλικοῦ ἐγγείου φόρου τοῦ δήμου πρὸς
τὴν ἐκκαθοδέσθαι ἐκάστου πρόσοδον. Πρὸς τούτο γίνεται διαίρεσις τοῦ
ἐπιβάλλοντος εἰς τῶν δήμων, ἀμα γίνη γνωστὸν, διὰ τοῦ ἀθροισμάτος
τῆς ὑλῆς ἐν τῷ δήμῳ προσόδου, καὶ τὸ πελίκου (le centime le
franc) τοῦ χρηστεῖ ἐκάστος ἐπὶ τῆς ἱδίας προσόδου.
Τὸ κτηματολόγιον εἶναι τοιούτουτότως ὁ ἄξων, περὶ ἐν στρέφεται
ካן ἡ ἐργασία τῆς ισομέτρου ἐπινεμήσεως τοῦ ἐγγείου φόρου.

1) L e r o y - B e a u l i e u, Des Finances σ. 309 καὶ ἐπ. Δécrets 23 Nov.
Déc. 1790.
2) L o i 28. pluv. an 8. art. 6. 40. Loi 40. mai 1838. art. 4.
3) L. 40. mai, 1838. art. 45.
4) L. 3 frim. an 7. art. 9.
Μόλις ἐν ἑτεί 1807 (νόμος 15 Σεπτεμβρίου) ἐπέθησαν αἱ βάσεις τῆς συντάξεως κτηματολογίου κατὰ κτήμα (cadastre parcellaire), ἀπαιτούσης μεγάλας ἐργασίας καταμετρήσεως ὅλων τῶν κτημάτων, τούτοις ἐπέκεινα 100 ἕκατομμυρίων, καταστρώσεως πίνακας ἐκάστου ἡμέρου διαλαμβάνοντος τὰ ἐν αὐτῷ ἰδιόκτητα κτήματα καὶ ὑπολογισμοῦ τῆς προσοδοῦ αὐτῶν κατὰ δῆμους καὶ καθ’ ἐκαστον. Κατὰ τὸ σχέδιον τοῦ Ναπολέοντος ἐξητείτο τοιαύτη ἐξισώσεις τοῦ καθ’ ἐκάστον τὴν Γαλλίαν ἐγγείον φόρον, ὅπετε νὰ φθάνει ἐἰς τὸ ἐκάστον τοῦ καθ’ ἐκάστον ἐσοδόματος. Ἀλλὰ καὶ ὁ κοπός ἐτάραξε τοὺς ἰδιοκτήτων, ἀπειλούμενους νὰ ὑποχρεωθῶσιν εἰς ποσοῦτο τῆς ἀποφερομένης προσοδοῦ κατὰ ὑποθετικὴν μᾶλλον ἐκτίμησιν, καὶ ἡ ἐκτίμησις δὲν εὐωδοῦσι.

Μετὰ διαχρόνους προσποστοῦσις ἐν ἑτεί 1821 (διὰ νόμου 31 Ιουλίου) ἐκανονίσθη, ὅτι τὸ κτηματολόγιον ἀπλῶς χρησιμεύει εἰς ἀνεύρεσιν τοῦ εἰς ἐκάστον ἀτομικῶς ἐπιβάλλοντος ἐν ἐκάστῳ νομίῳ.

Μόλις ἐν ἑτεί 1850 ἤγγει ἐς πέρας ἡ ἐργασία τοῦ κτηματολόγιον καθ’ ἐκάστον τὴν Γαλλίαν διὰ διάπανης 150 ἑκατομμυρίων φράγκων, εἰς ὅλον τὰ μὲν 60 κατέβαλεν ἡ ἐπικρατεία, τὰ δὲ 90 ὃι νομοὶ.

'Ἡ ἐργασία υπήρξε λίγα πολυσύνθετος καὶ μόλις ταύτα μεγάλη ὑμολογεῖται ἐπιτέλεια.

Κατὰ πρῶτον διαγράφονται παρὰ γεωμέτρου τὰ ὄρια τῶν δήμων, συμπράξει καὶ τῶν δημάρχων, συνυπογράφοντο τὴν ἐπὶ τούτο ἐκθέσιν. Κατόπιν οἱ γεωμέτραι διακρίνουσι εἰς τρίγωνα, ἡ τρίγωνα, τὸν δήμον (triangulation) καὶ ἐν ἐκάστῳ τρίγωνῳ καταμετροῦσι τὴν ἐκτασιν ἐκάστου κτήματος (parcelle), ἀκουμένου καὶ παντὸς ἐχοντος συμφέρον.

Μετὰ τῆς καταμετρήσεως γίνεται ἡ ἐκτίμησις (expertise) διὰ πενταελεύθερης ἐπιτροπῆς ἐκλεγομένης ὑπὸ τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου, εἰς ὃ προστίθεται ἱσος ἀριθμὸς τῶν μᾶλλον φορολογομένων, ἡ δὲ ἐπιτροπὴ κατατάσσει εἰς τάξεις τοῦ πολύ πέντε, κατὰ ποιότητα καὶ χρησιμότητα, τὰ κτήματα, καὶ οὕτω προσδιορίζει ἐπὶ τέλους τὴν πρόσοδον συντάσσεται δὲ ἐπιμελεία τοῦ ἐξηγοῦτον (directeur des contributions) ὑνομαστικὸς πίναξ κατ’ ἄλφαθέντον ὅλων τῶν κτημάτων. 'Ολα ταύτα ὑποβάλλονται εἰς τὴν γνωμοδότησιν τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου, συγκειμένου, ὡς πρὸ ὅλου ἐρχονται, καὶ ἐπικυροῦνται.
δριστικάς ύπο τού νομάρχου ἐν συμβούλιῳ μετὰ τὰς γενομένας ἀντιφάσεις ἀποφασίζοντος.

Καθόσον πάλιν τὰ κτήματα ὑπόκεινται εἰς παντοτικὰς μεταβολὰς, εἰτε ὡς πρὸς τὸν κύριον αὐτῶν, εἰτε ὡς πρὸς τὴν χρήσιν καὶ ἄξιαν, γίνεται περιοδικῶς ἀναθεώρησις, τῶν μὲν γκιων μετὰ εἰκοσειών, τῶν δὲ ὀικοδομῶν μετὰ θεασατίνων. Ἐν τούτωι ἐπιτρέπεται περὶ διορθώσεως αὐτῆς, ὡσχῆς ἐν μεταγενεστέρου συμβάντος ὀφθαλμῶς μεταβλήθη ἡ ἄξια τοῦ κτήματος, καὶ ἐπὶ ὀικοδομῶν κατ’ ἐτος.

Ὡς βλέπομεν, ὁ φόρος παρροχολούθηκεν τῆς πρόσδοχον, καὶ πρὸς βεβαίωσιν αὐτῆς γίνεται τὸ κτηματολόγιον. Ἀντὶ τοῦ ἀξιώματος τῶν Ῥωμαίων, ὡς «τὰ δημόσια τῆς οὐκ εἰσὶ κατὰ προσόπων, ἀλλὰ κατὰ πραγμάτων (Βασ. Νέου ή. 3)», ἐν Γαλλία ἐπικρατεῖ τὸ ἐναντίον, ὡς ὁ κατοικούμενος ὀφείλει τὸν ἕγγειον φόρον, καὶ διὰ τοῦτο ἡ ἐπικράτεια οὔτε νόμιμον ὑποθήκην ἔχει, οὔτε προνόμιον ἐνεκε καθοστροφημένων φόρων ἐπὶ τῶν ἀκινήτων, ἀλλὰ ἐπὶ μόνων τῶν καρπῶν, τῆς συγκυριότης καὶ τῶν ἐνοικιῶν περιορίζεται τὸ προνόμιον. Ὡς εἰς τὸ νῦν συζήτησιν τοῦ περὶ φορολογίας νόμου, «Ὅσα ἔγγειμι χρήματα δὲν ἀνέκοψαν εἰς τὸ δημόσιον, ἀλλὰ μοιρὰν τινα ἐκ τῆς προσόδου αὐτῶν χρεωστούμεν πρὸς ἀειφολὴ ἀπόλαυσιν τῆς ἐπιλοίπου». Οἱ λόγοι οὗτοι εἶναι καθαυτὸ ἡ ἐκ διαμέτρου ἐναντία ιδέα τοῦ Γαλτοῦ καὶ τοῦ Αὐτοκρ. Ἀλόντος, ὡς «Πάν ἀκινήτων ὑποθημόσιον».

Κατὰ δεύτερον λόγον παρατηροῦμεν, ὅτι ἐν Γαλλία ὁ ἕγγειος φόρος λαμβάνεται ἐκ τῶν καθαρῶν εἰσοδήματος τῆς γῆς. Ὅσον καὶ ἀν κατάβαλον ἐπιμελείαν, δὲν ἡδυνήθηκαν βέβαια νὰ ἐφαρμόσωσι καθ’ ἐλθῃ τῆν Γαλλίαν ἱσόμετρον ἀναλογίαν.

Κατὰ τὰς γενομένας ἐρεύνας ἐν ἑτεῖ 1851 ἀντὶ ὁ ἕγγειος φόρος καθ’ ἐλθη τῆν Γαλλίαν νὰ ἦν ίσος πρὸς 6.06 ἐπί τοῖς 100 τῆς καθαρῆς προσόδου, ἐν 48 νομίσεις ἀνέρχεται εἰς 9,07, ἐν δὲ 37 κατ ’ ἐλάχιστον ὄρον μᾶλις βαρύνει αὐτὴν πρὸς 3,07 ἐπί τοῖς 100.

Ἡ ἀναγνώσεις αὕτη δείχνει, ὅτι ἐπιστημονικὸς δὲν ἔλεγεν τὸ πρόθεμα τῆς ἱσόμετρον φορολογίας καὶ ὡς νέας ἐργασίας πρέπει νὰ

---

1) Laferrière, Dr. publ. et adm. s. 84. Γαλ. Κόδ. ἐρ. 608.  
2) L. 42. nov. 1808.  
3) Merlin, Rép. v. Privil.
διορθώσω τον άνωμαλίαν ταύτην, ούτε νά μη φορολογούνται οι πλειοστοι κατά τό τριπλάσιον ἡ ὅσον φορολογούνται οἱ λοιποί.
'Αλλὰ δὲν εἶναι μόνη συνέπεια τῆς ἀνισότητος ἡ δυσαρέσκεια, ἡς φυσικὸ τῷ λόγῳ καταλαμβάνει τὸν φέροντα ύπέρτερον βάρος. "Οσον βαρύτερος εἶναι ὁ φόρος, κατά τὸν αὐτὸν λόγον αὐξάνουσαι καὶ τὰ προσθέτα ἐκατοστά διὰ τὰς τοπικὰς ἀνάγκας, οὕτω τὸ βάρος διπλασιαζέται καὶ τριπλασιαζέται.
"Έχει ἑπομένως καὶ τό διανεμητικόν σύστημα τάς ἀτελείας αὐτοῦ ἐν τῷ ἐφαρμογῇ, ὥσι καὶ αὐτοῖς καταλαμβάνεται κόστος πρὸς μετρίασιν.
"Αλλ' ὁτι ήμές ἰδίως ἐνδικερέστηκαν, εἶναι ὃτι διὰ τοῦ συστήματος τούτου ἐτέθη δρόμον, ἐξασφάλισαν τὸν γεωπόνων, ὅτι δὲν ἐργάζεται πρὸς ὁπλοὺς ἄλλων, οὐδὲ ὑποβάλλεται εἰς φορτίον ύπέρτερον τῶν δυνάμεων. Ταύτην ἔγνω τὴν πεποίθησιν ἱροσουταί εἰς τὴν ἐπιμέλειαν τῆς γῆς καὶ καταβάλλει καθαρλαία πρὸς ἀξιόπιν τῆς παρὰγωγῆς, βέβαιος ὅτι τὸ ἐνεύθην πλέονασμα μέλλει ν' ἀνταμείψη τὰς θυσίας καὶ ν' ἀποτελέσῃ μέρος τῆς ἰδίας περιουσίας.
Οἱ μεμφόμενοι τῆς ἀνισότητας μετὰ τὴν μακρὰν ἐργασίαν πρὸς ἐφαρμογήν τοῦ διανεμητικοῦ συστήματος (impôt de répartition) προτείνουσι το ποσοτικὸν σύστημα (impôt de quotient), στηρίζομεν παρὰ αὐτὸ ἐπὶ τῶν κτηματικῶν ἀπογραφῶν (cadastre) κατὰ τὴν αὐτήν μέθοδον συντασσομένων, ἀλλ' ἐπιβάλλοντες φόρον ποσοστοῦ ἀνισολόγου πρὸς τὴν καθαράν πρόσθεν. Τὸ προϊόν τοῦ ἐγερείου φόρου ὑμολογομένως ἔσται ύπέρτερον, ἀλλὰ δὲν εἶναι τούτῳ τὸ μόνον μέλημα τοῦ φορολόγου, ὥσις ὑρείην πρὸ τῶν πάντων νὰ ἔκεκτασι, ἂν δὲν ἀποθεῖ ἡ ἀξίζεις πρὸς βλάβην τῆς γεωργίας, κατὰ τῶν πάσας παραχωρουμένης ἐν τῇ προδιόριστῃ αὐτῆς, ὑπὸ τοῦ φορολόγου, ἀνακατίζοντος τῶν βήματι εἰς τὰ πρόσω. Προσωπικῶν εἶναι νὰ ἐνισχυθῆ ὁ ζήλος τοῦ γεωπόνων, ὅτι παῖν οὖτι προστάταται νέων κήρυκας ἐκ τῆς ἰδίας φιλοπονίας εἰς αὐτὸν ἀνήκει ἀνακατίζεται ὡς βραβείον τῆς νομοθεσίας καὶ τῆς ἐξαιρετοῦ φιλοπονίας, ἡ δὲ ἀνισότης εἶναι εἰς τῶν ἀδυνάτων νὰ ἔκαθεν, καθόσον ὑπὲρ αὐτῆς συντρέχουσι καὶ ἅλλαι τυχαία περιστάσεις, συντελοῦσα εἰς ἀξίζεις ἡ μείωσις τῆς καθ’ ἐκατοστὸν ἐτος προσόδου, φύσει ἀστατῶς, ὅπως ἐν πολλαῖς συνέδρει ἐπαρχίως, ἐνεκα τῆς φυλοξήρας.
"Ὅτις ἐφανερώθη ἡ κτηματική ἀπογραφή, συμπεριλαμβάνει καὶ
τὰ κτήρια (propriété bâtie). Καὶ τοῦτο λογίζεται ὡς ἀτέλεια, καθόσον ἢλλα εἶναι ἡ βάσις τῆς φορολογίας τῆς γῆς, καὶ ἢλλη τῆς τῶν ὀικοδομῶν, ὑποκειμένων μάλιστα ἐν Γαλλίᾳ καὶ εἰς ἢλλους φόρους4.

Εἶναι πρόδηλον, ὅτι ὁλι οἱ μεταθέσεις τῆς χωροτάτης σημειώνονται παρά τῷ ἔφορῳ ἐκάκτοτε ἐπὶ τῆς κτηματικῆς ἀπογραφῆς πρὸς ἀνευρέσει τοῦ φορολογομενοῦ.

'Ἡ διατήρησις τῆς κτηματικῆς ἀπογραφῆς, ὡποίω συμφωνοῦν πρὸς τὴν ἑνοτότους κατάστασιν τῶν πραγμάτων καὶ ἑφαρμοῦσιν τὴν ἀληθὴ αὐτῶν εἰκόνα, διότι ἢλλα ἢδεν φορολογοῦνται οἱ ζώντες, ἀλλ' αἱ σκει τῶν κεκομιμενῶν, ἀπαιτεῖ τὴν περιοδικὴν ἀναθεώρησιν, ἵνα δὲν παύεισιν ἀνάξειτο στὸς Γαλλίας.

Τούτοντιον, ὡς παρετηρήσαμεν, ἡ ἀναθεώρησις ἐντελῶς ἐγκατειλθήσει παρά Βουκάντης.

Ἀντὶ νὰ ἐνεργήσῃ ὁ νομοθέτης νέας ἀπογραφῆς καὶ ἀναθεώρησες ἐξασφαλίζουσα τὴν ἑκ πραγματικής προσόθου εἰσπραξιν τοῦ ἐγχειροῦ φόρου, προτίθηκα νὰ διαμονῆσῃ τὰς ἐν τοῖς ἄρχεις κύτων παλαιὰς ἀπογραφὰς, διὰ παντότερον τεχνικῶν μέσων καθίστων τῶν ἐγχειρῶν φόρον πάγιον. Ὡς ἐκ τούτου εἰσάγει τὸ σύστημα τῶν μητροποιών, ἀπονείμει προτίμησιν ἐπὶ κλασιματικῶν γαιῶν, τῶν ἀποστημένων δηλ. τιμημάτων ἐκ κτήματος ἀναγεγραμμένον ὡς ἄλοι, εἰς τοὺς κατόχους τῶν κλασμάτων τούτων, ὡρικήσεως καὶ ὁμοδύνως. Τὸ ἀποτέλεσμα ὅμως τοῦ σφαλερὸς τούτου συστήματος εἶναι, ὅτι οἱ γαίαι γίνονται ἐξαδελφομενως, καὶ δὲν ἐκλείπουσιν μόνοι οἱ ἰδιοκτηταὶ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ κάτοικοι.

'Ἡ ἰδιοκτησία τοιούτωτοπές γίνεται ἄλοις ἐρήμουρος καὶ τὸ δημόσιον ταμείων διαθέτει κατὰ τὸ δοκοῦν πρὸς ὑπέλεισ τῶν δυνατῶν καὶ πρὸς ἀρταγῆν μεταχειριζομένων τὴν ἱποκατά. Σκόπειτε οἱ Ιουλιανός, ὡς γνωρίσιμον ἀγαθὸν Βασιλεία πλάστη λέγοντα τὸν Ἰερμην, ὅτι εἶναι πολλὰ κεκτηθήσει καὶ ἀναλλοκεφ πολλὰ. Ἐνεπείθεν ἐννοοῦμεν, ποίας συμφέροντα ἐπάλλαν καὶ συνιστόλο τα κατὰ τοὺς ἀλλεπαλλόλους ἐκδρομομοσ, καὶ διετί οἱ πλείστοι τῶν Ἀυτοκρατόρων ἠτέλεύησιν διὰ ἕκασιν θεατῆς. "Ὅλα ἦσαν ἄνεξως καὶ αὐτὴ ἡ πατροπαράδεισος ἰδιοκτησία, λόγῳ καθωστεροῦντος ἰδιωμοῦν, καὶ αὐτὴ ἡ ζωή, λόγῳ

4) Περί τούτων πρὸς L'eroy-Beaulieu, Des Finances c. 349—325.
τῆς ὑπεροχῆς τῆς δείνος, ἢ τῆς δεύος φατρίας, κινδυνεύουσα ἐν ἁποτυχίᾳ, ὡς ἐπίρασος εἰς τὴν ὑπερισχύσασχα συμμορίαν. Τὸ μόνον βέβαιον καὶ ἀματατρεπτὸν, ὡς χάρτης ἀπαράγγειλος καὶ ἀσφαλῶς τηροῦμενος ἐν τοῖς γενικοῖς σεκρέτοις καὶ ἐν τῷ θολωτῷ άκτῳ τοῦ μεγάλου Παλατίου, ἴσων αἰ ἄπαξ καὶ πρὸ αἰώνων γενόμεναι τῶν κτημάτων ἀναγγαφαι, μικρὸν τὶ ἐνίατο καὶ κατ’ εὐνοίαν ἐπιθυμοθύμεναι, ἢ πρὸς εἰσπραξίν νέοι τινὸς φόρου, τοῦ χαρτικικοῦ, ἢ πρὸς αἰξίζησιν τοῦ ἐγγεγραμμένου, διὰ τὰ υπέρτιμα καὶ υπέρτειλα.

Τὸσον ἀπείγον τῆς ἀληθοῦς καταστάσεως τῶν πραγμάτων αὐταί αἱ ἀπαγγαφαι, ὡστε σπανίως εἰσερέφετο εἰς τὰ ταμεῖα τὸ ἐν κύταις δήλημενον ποσόν. "Ὅτε δὲ μοι ἔχετο ἔπι τοῦ θρόνου Αὐτοκράτωρ, ἢ τραγύς, ἢ διακονηρός, ἢ φιλοχρήματος, ὡς πολλοὺς χρεωστοὺς ἁμισθέω διὰ τὴν ἀπροσδόκητον ἀνάφωσιν, ἔθραυσε τοὺς υπηκόους διὰ τῆς μέχρις ὁδολοῦ εἰσπραξίως καὶ τοσοῦτον ἀπεθησαύριζε χρυσόν, ὡστε ἐν τοῖς ταμείοις δὲν ὑπήρχε τόσος πρὸς φύλαξιν ΄.

Ἀλλʼ ὁ διάδοχος αὐτοῦ ἢ ἅλλος ταλαιπώτερος ἀρταξι αὐτοῦ θρόνου καθίσανε τὴν πείρα τοῦτο μέριμνα περιττήν, καὶ τὴν καταστροφήν τῶν ἐξαντληθέντων φορολογομένων ἐπικολούθει κατὰ πόδας ἢ παντελῆς ἐξάντλησις τοῦ ταμείου, αὐτόχρημα πίθου τῶν Δαναίδων.

Τοσοῦτον ἀνεπτύχθη τὸ ἀραπατικὸν πενήμα, ὡστε ὁ Βασιλεὺς Μακεδών οὐδένα πλέον ἐκ τῶν Ἀρχέγνων ἐμπιστεύεται πρὸς ἀναθεώρησιν τῶν κακῶς κειμένων ἀπογραφῶν· καὶ ἐπειδὴ ὁ ίδίος δὲν δύναται νὰ ἐξίθημεν πρὸς τοσοῦτον ἐργον, προτιμά νὰ ἐγκαταλείψῃ πάσαν ἀναθεώρησιν. Αὐτὸς ὁ Αὐτοκράτωρ βασιλεύσας μόνος μετὰ τὸν φόνον τοῦ Μικαήλ καὶ ἀναγκάζεται εἰς ἀνάδοσιν τοῦ ἡμίσεως τούτος ἀνευ αἰτίας λα-θόντας ἐκ τοῦ δημοσίου ταμείου, ἀνέσωσε 300 κεντνάρια χρυσοῦ, ἢτοι ὡς ἐγγετα 38 ἕκατομμ. ὃς Σπουδαίτατον εἶναι προσέτε τὸ γεγονός, ὅτι κατὰ Βυζαντίους ὅλου

1) Xωνιάτον, Ἑραν. σ. 422: Ἡ κάρμα ἐπιτιπλῶν καὶ τὸ τάλαντον πολυπλασίαζον, ἔστι δὲ ὡς καὶ τὸ χιτώνον προσαπαινοῦν καὶ τὸ ψυχάριον αὐτὸ πολλὰς ἀναχρημάτισαι βιάλως ἐγκαίμηνος. —Νικηφ. Γρήγορας, Γ'. 4. σ. 70: Τοσοῦτα μεταχειρίζεθαι χρήματα, ἐμμετολοι μὲν ἐννὴν αὐτοῦ, ἐλπίζοι δʿ οὐκ ἐν ποτε ἐννή, ὅλις λοιπὸν εξηγηθεὶς χολινίζει κτλ.—οὐκ. ὁ ἄρταξ τοῦ θρόνου Μικαήλ Παλαιολόγος.

2) Νικηφ. Γρηγορίας, Β'. σ. 442.
ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

301

οὶ φόροι ἐπεσωρεύθησαν ἐπὶ τῆς γῆς. Ἡπέρχε μὲν κατ’ ἀρχὰς τὸ κε-


φαλικόν τέλος τῶν ἀκτημώνων, ἀλλὰ, ὡς εἴδομεν, μετ’ ὅλιγον ἐπαυσαν


ἐν ταῖς πόλεις, ἐν δὲ τοῖς ἀγροῖς ἐσημειώθη ἐπὶ τῆς μερίδος τῶν κτη-


μάτων καὶ ὡς ἐκ τούτου οἱ γεωργοὶ ἔγιναν ἐκατόγραφοι καὶ δου-


λοπάροικοι. "Εκτοτε καὶ οἱ πολιτικοὶ καὶ οἱ στρατιωτικοὶ φόροι ἐπεθάρυνον ὅλω τῆς γῆς, οἱ δὲ ἐρμοσμοὶ ἦσαν ἐλάχιστοι, μᾶλλος μνημονεύομενοι. Μάλιστα οἱ Ἑνετοὶ καὶ Γενουήνωτοι κατέλαβον ὅλον τὸ ἐμπόριο τῶν λιμένων, καὶ διὰ πολλῷς συνθηκῶν ἐκτήσατο σχεδὸν ἀπέλειπαν, χάριν δὲ αὐτῆς συνέπηξαν μέχρι τέλους κατὰ τῶν Μυκηναίων προμαχόμενοι.


Κατὰ Γρηγόριον μεσούντος τοῦ ἱδ’ αἰῶνος, τῶν μὲν ἐν Γαλατῇ


Δατίνων ἡ ἐπηρία ἐκ τῶν φόρων πρόσοδος ἦτο 2,000,000 νομισμάτων


ἡτοι φρ. 2,600,000 τῶν δὲ Βυζαντίων μόλης 30,000, ἢτοι φρ. 390,000


1) Ἀπενεντίας ἐν Γαλλίᾳ τὸ ἐλάχιστον μέρος τοῦ εἰσφερομένου εἶναι


ὁ ἐγγειός φόρος. Καθ’ ὑπόθεσιν ἐν ἔτει 1857, ὁ ἐγγειός φόρος συνεπο-


σώτοι εἰς 161 ἐκατομμ. φρ., διὰ δὲ τῶν προθέσων ποσοτῶν (cent-


times additionnels), ἔφθανεν εἰς 271. ἀλλὰ δὲν εἶναι ὁ μόνος, καθότι


ὑπάρχει καὶ ὁ τῶν θυρῶν καὶ θυρίδων ἐν φρ. 40 ἐκατομμ. "Αλλος


ἐμεσος φόρος εἶναι ὁ προσωπικὸς ἐπὶ τοῦ εἰσοδήματος ἐκ φρ. 36


ἐκατομμ. καὶ σὺν τῷ προθέσι τῷ ἐκ φρ. 66 καὶ ὁ τῶν ἐπιτηθυμάτων


ἐκ φρ. 43 ἐκατομμ. ὲς ἐγγιστα, ἦ 59 σὺν τῷ προθέσι. Καὶ αὐτὸ


τὸ τέλος ἐπὶ τῆς μεταβιδάσεως πάσης κυριότητος ἀκινήτων καὶ κινη-


τής (enregistrement) ἂν προσθέσωμεν ἐκ φρ. 210 ἐκατομμ. ὲς ἐγ-


γιστα, τάλιν τὸ ὅλον ποσὸν τῶν ἁμέσων φόρων δὲν ὑπερέβαθαν, ἴσως


μὲν τοῦ προθέσι τοῦ ποσοτὸ ὅ μεν τῶν ἁμέσων, ἄμειο δὲ τὰ 646,


εὖ ὄν ἐπέκεινα τοῦ ἡμίσεως μόνον ἐπίκειτο ἐπὶ τῶν ἁμέσων, ὑμοῦ δὲ


4) "Ορα Ζαχαρίου, Νεαρών Συλλ. Γ. 27. Δ'. 54, 72. Κατ’ Ιουδαίος λα-


λῶν περὶ χρημάτων ὁ Βενετικὸν ἐκ Τουβέλης, περιγγεγρής τοῦ ἱδ’ αἰῶνος, δὲν


εἶναι ἀξιόπιστοι, δι’ ὁ καθ’ ἡμέραν ἐν Βυζαντίῳ εἰσπραξίς ἐκ τοῦ ἐμπορίου καὶ


τοῦ λιμένος ἦτον 20 χ.λ. νομισμάτων, τοῦ περίπου 340 χ.λ. δραχμῶν, καὶ τὸν


ἀραιόμενον, ὡς λέγει άπειρόμενος ὁ Γιέλου, τὰς πολυπληθεὶς ἐσφαξίμους


τοῦ ἡμετέρου ημερολογίου. "Ορα Τασέλ, Θессαλον. σ. 505.


2) Νικηφ. Γρηγ. Β’. σ. 842.
τὸ ὄλον ἀπετέλει ὡς ἔγγαγα τὸ ¼, τὸν κατ’ ἑτὸς εἰςφερομένων, κατὰ πλείστον ἐξ ἐμμέσων φόρων ἡ. 

Δέν εἶναι μόνον ἄδικον, μόνη ἡ γεωργικὴ τάξις νὰ φέρῃ ὄλον τὸ βάρος τῆς δημοσίας δαπάνης, ἀλλ’ εἶναι ὅλως ἄδικον νὰ πορεύθῃ τίς ἐκ τῆς γῆς τοσότον χρήμα. Ὁ φόρος μέλλει τότε νὰ ὑπερτερήσῃ τὴν ἀξίαν τοῦ κτήματος, ἐπισωρευόμενος διὰ καθωστερήσεως, καὶ ὁ γεωργὸς ἐκπέπτει τῆς ἰδιοκτησίας ὑποθελούμενος.

Ἡ ἰδιοκτησία τῆς γῆς εἰς ὑδάτων χείρα ἐμπεδοῦται, ἄλλα γίνεται μεταβατικὴ διὰ τῆς ἐπιθυμίας τῶν καθωστερώντων, ἀδιδομένη εἰς τὸν ἐκ τοῦ δημοσίου ταμείου τρεφόμενον καὶ ἀφτάζοντα τὰ μέσα πρὸς κτήσεων αὐτῆς, μεγάρου ἄλλος εὑρυγέρτερος νὰ διαδεχθῇ τὸν ἀρπαγῆς. Αὐτοῦ τοῦ παρερχόμενου κυρίου δουλεύει ὁ γεωργὸς, ἐν ἄρχῃ ἑνδεῖκι καὶ γυμνότητι, ἀνεκ ὀικοδομητο τὸ ἀποτελεῖται καὶ ἀποτελεῖται, γενναῖον ἀλεθής καὶ φρόνιμον δυνάμενον νὰ ἀποκαταστήσῃ τὸν κοινὸν μικρασμὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν ἐπικεκλημένων κυμάτων ἐκ τῆς πρὸς τὰ πρὸς ἀρμής ἐπιηχειρηματικῷ ἐγένοτος. ἐν τῷ νοσοῦντι σώματι νους καὶ ἡ φυσή.

Γενικῶτερον χρίνοντες δυνάμεθα νὰ εἶπομεν, ὅτι ὅλα τὰ ἀστατικὰ κράτη κατατρύγημα ὑπὸ τοῦ δεσποτερημὸ καὶ ὑδατοῦ ἄλλον ἧγουσιν ἀνάπτυξιν, πλὴν προσκειρέναι κατακτήσεως κατὰ τὸ πολεμικῶτερον πνεῦμα μεγαλεπτηθοῦν δυνάμενον, Ναῦσθονδονόσορος, Ἡρώδης, Ἀτταλία, Γερμαχάνου, Ἡ Ταμερλάνου, διότι μόνον πολιτεύονται ἐγγείους χρόνους, καὶ μόνον μέσον πλούτου γυμνοσκοῦσιν τὴν ἀρπαγην, ὅπως ὑδατοῦ ὑπάρχει τῆς ἰδιοκτησίας ἀσφάλειας, καὶ ὁ μονώδεις ἀποτελεῖται αὐτῶν κατακτήσεως ἐν μᾶς ὁποτε ἐπανεργεῖται εἰς τὴν βεβαιώσεως τοῦ ἐπικεφαλής. Τὸ ἀποτέλεσμα τοιαύτης μακαμάτης τῶν ἀνθρώπων πραγμάτων εἶναι ἡ ἀποκάλυψις, ὅτι οἱ ποικιλοὶ φυτεύρια παραγοῦμεν ὁν ἀλληγορικοῖς μύθων, ὑπὸ τὸ ποικίλαν αὐτῶν νέφος καλύπτουσα τὸ ἄδηλον τοῦ πετρομένου. 'Εν ἀκραίᾳ εἰς μὴν μετατρέπομεν ἀστατικὸς ὑγιὸς παραλύει ὅλην τὴν ἀνθρώπων ἐνεργητικότητα, ἀναπτυσσόμενην προσ-

1) Ἔκθεσις τοῦ ποικιλογράφου του 1857, καθ’ ὅν τὸ ὄλον τῶν ἐσόδων συνέκειτο ἐν θυρ. 1710 ἐκατομμ.
περί δούλων παραδίδωσα
καίρως μὲν, ὅπου διὰ τῆς φοράς τῶν πραγμάτων καθίσταται βε- 
θαυμάτως ἡ κοινωνίκη ὑπαρξίς, μονίμως δὲ, ὅπου διὰ τῆς θεομοθε-
σίας παριστάται.
Οὐδεμία, νομίζω, ὑπάρχει ἀπαντοστάσεως εἰκὸν τοῦ παρὰ Βυζαντίως
ἀσυνόλως ἐπικατάσχεσις ἀρτακτικοῦ πνεύματος, ὅσον ἡ τῆς τε-
λευτῆς τοῦ Ἀλεξίου Κορμνινοῦ. Μετὰ 37 ἅτων μᾶλλον πρὸς βα-
σιλείαν, ἁρπὸς ὁμάξεις ὅλως διένεμεν εἰς τοὺς συγγενεῖς καὶ θεράποντάς 
τὰ δημοσία χρήματα, ὥστε διὰ πάσης ἐπιβολῆς ἀφήρηταν ἀπὸ τῶν ὑπη-
κολού, οὐδὲς εὐρέθη ὁ θάφος αὐτῶν βασιλικῶς, οὐδὲ δὴ υἱὸς αὐτοῦ 
καὶ διάδοχος τῆς βασιλείας Ἰωάννης 1. "Αμ' ἠλέηται καὶ τίθηκεν 
ἤ χάρις. Ιαπωνὴ ἡ κοινωνία, ἐν ἡ τῶν πνεύμα διακοσμώντες ἐξέιλισεν.

Ἰς τό ἡ ἁμαλής αὐτῆ μελέτη συντελέσει πρὸς ἀποδείξει 
τῶν ἀλη-
θρίων ἀποτελεσμάτων τοῦ παρὰ Βυζαντίως φορολογικοῦ συστήματος 
καὶ ὁτὲ μάλιστα καταγγέλθη εἰς ἀνακρόμμωσιν τοῦ κατ' ἄλλους λό-
γους ἐπιθεώρησις διέπαντος ἡμᾶς, πρέπειν εἶναι νὰ γνωρισοῦμεν, πόσον 
φθοροποιαὶ καὶ λαλοφόρα εἶναι τὰ τρία τκύτα ἀξιώματα, ὥστε 
τὰ δη-
μόσια τήν ἀνατολήν εἶναι κατὰ προσώπων ἀλλὰ κατὰ πραγμάτων, ὅτι 
ἀδιαφόρως ὡς πρὸς τὴν πρόσοδον ἐπικείμεναι πάγια, καὶ τέλος ὅτι 
τὸ πλεῖστον μέρος αὐτῶν ἐκ τῆς γῆς λαττέον. Υπὸ τὴν παρακόρον ἀ-
τιμοσφάριζεν ταὐτοῦ ἀξιωμάτων εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπάρχῃ ἱδιοκτησία, 
ἀνευ αὐτῆς δὲ οὐδὲ ἡ ἔλευθερα ὑφιστάται.

Ὡς εἶπεν ὁ Μοντέσιος, ἤ ἐν ὑπὸ ἄποφερεν καρπὸν ἀναλόγου 

τῆς ἱδίας αὐτῆς γονιμότητος, ἀλλ' ἀναλόγους τῆς ἔλευθερίας τῶν κα-
τόγων, καὶ ἐκ τούτου πεθόμεθα, ὁτι ἤκει θάλλει ἡ γενεαλογία καὶ δὴ 
αὐτῆς ἀκμάζει τὸ θένως, ὅπου ἐμπράκτως βεβαιοῦμαι ὁ παρὰ τοῦ Ποὺ 
δοθεὶς ὁρισμός τῆς ἔλευθερίας, συνυποκαίρεις εἰς τὴν ἀνθρωπική καὶ ἀπει-
θαλητον ἱερότητα τῆς ἱδιοκτησίας. Τοποθ suốt in the safe and sa-
cret possession of a man's propriety.

Ἀπεναντίας παρὰ Ρωμαίοις καὶ Βυζαντίοις έδομεν ἀλληλοδιδά-
χος τῶν καταληπτικῶν τροχῶν τῶν υπεργόγλων φόρων συντρίβοντα τρο-
τοὺς τοὺς μικροὺς γεωπόνους, μεταβαλλομένους εἰς δούλους τῆς γῆς 
καὶ ἑπαραγόρας τῶν μεγαλοκτημόνων, κατόπιν πάλιν τούτους ὑπο-
χωροῦντας εἰς τὴν βαρείαν πίεσαν καὶ ἐγκαταλιμπάνοντας διὰ τῆς

1) Ζωναράς ἐν τέλει.
ἐπειδὴ εἰς τοὺς ὁμολόγους καὶ τοὺς συνδημότας τὰ ὑπὲρ τὴν πρόσοδον αὐτῶν τελοῦντα κτήματα. Πρὸς ἄποφυγὴν τῆς ἀπανταχοῦ ἀναφαίνομεν ἐρημώσεως μικρὸν τι συντελοῦσιν αἱ μητροκομίαι διὰ τῆς ἀπαγορεύσεως κτήσεως ἐν αὐταῖς τῶν δυνατῶν, καὶ διὰ τῆς προτιμήσεως, μὴ δυναμένης νὰ θέλῃ τοὺς ἀναδεχομένους συνάμα καὶ τὸ ὑπέρμετρον ἀχθος τῶν φόρων.

'Αλλ' ἡ μὴ χρήσις τῆς προτιμήσεως καθώστες τὰς πλείστας γαῖας ἔχει λειματικᾶς καὶ αἱ δυναστείας καὶ ἀσφαλείς σωζόμεναι καὶ τηροῦμεναι ἀναγκαρχαί τῆς γῆς, αὐτὸ τὸ καθ' ἐκάστην κολοβούμενον ἀκρόστηγος, πρὸς οὐδὲν χρησιμοποιοῦσι διὰ τὴν ἐλλειψιν ἀναθεωρήσεως, ὡστε ἐλάχιστον κέρας τῶν δηλουμένων ποσῶν εἰσέρχεται εἰς τὸ ταμεῖον.

Πρὸς ἀναπληρώσας τοῦ ὑπερθυλικοῦ ἔλειμματος ἐφευρίσκεται τότε τὸ ἀλληλέγγυον, συνάμα καταπλήθους πάντας τοὺς ὑπολειπόμενους γεωκτόνους, καὶ ὡς ἐκ τούτου μὴ δυνάμενον ἐπὶ μακρὸν νὰ διατηρηθῇ.

Ἐστὶ πάσι τούτοις καὶ τὸ νόμισμα παραπρέπειται, καὶ ἡ ἄρταγη διαστέκει, καὶ οὕτως εἰσίνει βέβαιας περὶ τῶν ἱδίων, ὑπὸ τῶν νόμων αὐτῶν λαφυραγωγοῦμεν, καὶ αὐτήν τὴν πατρικὴν στέγην καταλυματίνων, εἰς ἑν ἐξωθὲν εἰσβάλλουσιν οἱ βάρβαροι.

Εἰς τὸν ἐκτιμῶμα τὰ ὀλέθρια ἀποτελέσματα τοιοῦτων διαλυτικῶν στοιχείων δὲν εἰναι ἀνεξήγητος ἡ ὀλιγερὴ καὶ πλήρης στεναχωμένη ἱστορία ἀκρατῆτις προϊόσθενος παρακριθῆς καὶ πτώσεως, χρησιμοποιοῦσα ὡς διδακτικὸν μάθημα πρὸς ἐνίσχυσιν ἄρχων, οὐθέποτε ἀτιμωρητὶ παραγωγιζομένων.
ΠΕΡΙ

ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ

Π. ΚΑΛΛΙΓΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΟΓΟΙ

20
ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ

'Ιστορία δὲν εἶναι μόνη ἡ ξηρὰ ἀπαρίθμησις συμβάντων, κατὰ χρονολογικὴν διαδοχὴν, ἰδιοὶ δεσμοὶ καὶ ἀλληλουχίας, ἡ ἀνάβασις καὶ κατάβασις Ἡγεμόνων, αἱ ἐπιθυμίαι, αἱ ἐπιθυμοὶ ἀλλοευνῶν καὶ ὅσα ἄλλα ἐκτάκτως συντελοῦσι πρὸς διαστολὴν ἐποχῶν καὶ περίοδων.

Ἡ ξηρὰ εἰκὼν τῆς πάλης ἱδεῶν καὶ φρονημάτων, τῆς ἐπιθράπευσις τῶν ἀποτελοῦντων τὸν πολιτισμὸν καὶ τὴν ἡμικηλίδια πλάσιον τοῦ ἀνθρώπου πολιτισμῶν, ἢ ἐν τῇ τύρπῃ τῶν πραγμάτων καὶ τῶν φιλοτιμιῶν κατόπτρισις τοῦ τελικοῦ σκοποῦ, πρὸς ὑπὲρ σερείται ἀνεπανορθωτικῆς τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ διέστοινος νόμου τῆς μεταξὺ αἰτίας καὶ ἀποτελεσμάτων ἀλληλουχίας, ἡ ἐξέλιξις τοῦ πολυπλόκου τοῦτοῦ δραμάτος καὶ τῶν περιπτεριῶν αὐτοῦ, ποτὲ μὲν μὴ δεικνυόντος ποσῶς τὴν ἐπικειμένην λύσιν, ποτὲ δὲ προσβάλλοντος αὐτῆς, στιβαρῶς προσκόμισαι καὶ ὡς ὑπὸ ἐκθέσιν ἀνάγκην, ταῦτα εἶναι τὸ διδακτικὸν τῆς ἱστορίας θέαμα.

Ἀλλὰ διὰ τὸ ἐκτεθῆ ἐνώπιον τῶν ὑφαλλημῶν ἡμῶν πλήρες καὶ ἐναργῆς τὸ θέαμα τοῦτο, ἀπαραίτητον εἶναι νὰ εἰσδύσουμεν εἰς τὸ πνεύμα ἐκάστης ἐποχῆς, ὡς εἰς τὸ ἔργοστήριον, ἐν ὁ κατακεκυμάτει ἡ ἀκατέργαστος ὕλη, καὶ ἀφοῦ ἔχει σπουδάσουμεν ὄλους τοὺς μυχοὺς.
τοὺς κινούντας τά τοῦ δράματος κύρια πρόσωπα καὶ τά πλήθη, νά ἐξέλθωμεν πάλιν περιεργαζόμενοι τῆν ποικίλην σκηνογραφίαν, διὰ νά ἀνεφράγμην ἀκριβῶς τὸν οἰκεῖον χρωματισμὸν, σοῦ γὰρ πρὸς συφραγῆν εἰ- κόνος ἰψῆς, ἐκ παντοῦ ἐπάνω, κέντρων συμφορητοῦ, συγχέων- τος τῶν νῦν ἡμῶν, ἀλλὰ πρὸς παράστασιν τοῦ ἐμψυχοῦ δράματος, ἐλευθέρως κινούμενος, προβάλοντος ζωηρῶς ἀπὸ πλοκῆς εἰς πλοκήν καὶ ἀπὸ περιπετείας εἰς περιπέτειαν, μέχρι τῆς ἐποικίας κατα- στροφῆς.

Το ἂντερον τοῦτο μέρος τοῦ ἔργου ἡμῶν εἶναι μόνον ἔρευν, διὰ τῆς σπουδῆς τῶν ἡθῶν καὶ τῶν ἱθῶν, ἀτινα ἀπαρτιζοῦσα τὴν περιβάλ- λουσαν τὴν κοινωνίαν ἀτμοσφαιράς. Εἰκα τούτης ἄντελε ἐκαστὸν ἄτομον ἐν ἀνακόπη ἀέρα, καὶ ἐν αὐτῇ ἐρ, εἶτε εἶναι πλούσιων, εἶτε εἶναι πενης, εἶτε ἡγεμόνων, εἶτε στρατηλάτης, εἶτε προκυνζουμενει ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἐν τῷ πεθώ τῆς μάχης, εἶτε ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ ἄνευνει τῶν οἰκι- κάς τῆς πολιτείας, ως πολιτικῶς οἰκεῖος, εἶτε ἐν τοῖς θεωρητικῶς αὐτοῦ μελεταῖς ἥξητε νὰ διατυπώσῃ τὸ ὑπάρχον, παρασιαλλον ἀπὸ τοῦ περὶ τοῦ ἀληθοῦς ὑγιαλμα, ἄπερ κυροφεῖ ἐν τῇ ἒρημίᾳ κεφαλή, εἶτε ἀπὸ τοῦ ἄμμον ἐργνεύει τὰ θεῖα, εἶτε ἐν τῇ φαντασίᾳ αὐτοῦ ἥξητε νὰ πλασή, ἄπερ ἐπιλάθη πρὸ αὐτοῦ, κατὰ μίμησιν τοῦ πλαστοῦ.

'Ως ἠλεγέν ὁ Λείψιος, ὑπάρχων ἡγή πολιτείων, ως ὑπάρχων ἡγή ἄντομων. Ταμ civitatum quam singulorum hominum morens sunt.

Ἐπὶ τῷ σκοτοῦ τοῦτο εἰδοκίματα νὰ συλλέξω ὅλην τοῖς περὶ τοῦ τυπικοῦ τῆς Βουκαντίου κυλῆς. Διότι δυστυχώς ἐν τῇ Βουκαντίῳ Αὐλῇ ὑπήρχε σχεδόν δὴ ἡ Ἁτη τῆς τότε κοινωνίας.

Πολυμυρότατον μονημέον περὶ τοῦτο περιεσόθη μέχρις ἡμῶν τὸ ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῶν Βασιλείων τῶν Οὐγγρῶν Μαθησια Κορίνθον ἀνευρέθην χειρόγραφον, μετὰ πλειοτάς δὲ περιοδείας ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῆς Λει- ψας ἀποταμειβάς, τοῦ Συντάγματος Κονσταντίνου τοῦ Πορφυ- ρογεννήτου περὶ τῆς βασιλείου τάξεως, λίαν ἐπιμελῶς φιλοποιηθέντος καὶ, κατὰ τὸν συγγράφαντα, βασιλείου σπουδῆς ἄνατος ἄξιον. Ἡμεῖς όμως νομίζουμεν, ὅτι εἶναι ἄπαραίτητον διὰ πάντα προτιθέμενον νὰ γνωσίη τῆν Βουκαντίαν, ὡς ἐκ αὐτοφιάς.

'Ις ὁτι τὰ μικρὰ ἀπακαθίατα, ὡς ἐπόνται, διότι συνάρχει ἀριστερά εἰς τοὺς δυναμένους νὰ δρέψωσιν ἀρθρονύτερον καρπόν ἐξ ἐμβριωθετάρχας μελέτης.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΔΗΣ

Υπήρξεν παρά Βυζαντίνως πλείστα βιβλία, Τακτικά λεγόμενα. Τα μὲν αὐτῶν ἦσαν στρατιωτικά, περὶ διοικήσεως τοῦ στρατοῦ καὶ στρατηγικά, τὰ δὲ περὶ τῆς βασιλικῆς ὑθυματαξίας. Ταῦτα ἢ ἐλέγοντο Βασιλικά, περιέχοντα τὰ τυπικὰ τῆς αὐλῆς, οἶον τὰ παρὰ Πορφυρογεννῆτος αὐτολεξίζει ληφθέντα ἐκ τῆς περὶ πολιτικῆς καταστάσεως Πέτρου τοῦ Μαγιστροῦ, ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ ὑπάρχοντος ἐν τοῖς ἁγιωτάτοις ἀξιωμασίαι, ἢ Κλητωρολόγια, περιέχοντα τὸ τυπικὸν τῶν προσκλήσεων, ὡς τὰ παρὰ τοῦ ἱδίου προσληφθέν τοῦ Φιλοθέου. Ἔμετο ό τῶν Βασιλικῶν καὶ τῶν Κλητωρολόγων ἐσχημάτισε τὸ Σύνταγμα αὐτὸν ὁ Πορφυρογέννητος.

Καθ’ ὅλην τὸ Σύνταγμα τοῦτο περιέχει δύο μέρη, τὸν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ παραστασιν τοῦ ᾿Αὐτοκράτορος, προσευχημόνως, καὶ τὸν ἐν τῇ αὐλῇ. Ὑποστερεῖ φάραξσι μικρότερα, ἑλακτιστῇ εὐρίσκομεν διάφοραν δύο καὶ τὰ ἐν τῇ αὐλῇ γινόμενα εἶναι σχεδὸν λειτουργικὰ, ὃμως εἰς τὸν ᾿Αὐτοκράτορα, ὡς τὸν θεοπρόβλητον, θεοφοιρητόν, θεοστετον καὶ ἀγίων.

Ἐν τῇ προσκυνούσῃ ἄθετα τῶν ἠθικῶν τῆς Ρώμης Αὐτοκράτωρός, οὗτοι ἀπεισάλλουσιν τῆς θέσεως τῶν θεῶν, καὶ ὡς τοιοῦτο έλατρεύσοντο. Ἀφ’ τοῦ Διακλητικοῦ, ὁ ᾿Αὐτοκράτωρ ὄνομάζετο Θεὸς (numen) καὶ τὸ θεοπρόβλητο οὐκ θεός, θεοστετος (divina oracula).

Ταῦτα τὴν παράδοσαν, ἄνευ αὐταπαρνήσεως ἁνηκοῦστο, δὲν ἠδύναντο νὰ ἀγακταλείψωσιν οἱ βυζαντιοι αὐτοκράτορες. Μόνος δὲ ἡ ἐπίσκοπος Μετινάλτων ᾿Αμβρόσιος ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς νὰ ἐνοχήσωσιν, ὡς ἐναί δὲ ἁρποῦσιν.

Ὅτε ο Μέγας Θεοδόσιος, μετὰ τὴν ἐν Θεσσαλονίκη σφαγῆν, ἔλθων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Μετινάλτων, ἐξήτησε νὰ εἰσχωρήσῃ εἰς τὸ ἁγίον ἁβία καὶ νὰ κοιμηθῇ, ἀπέκρουσεν αὐτὸν ὁ ᾿Αμβρόσιος, εἰπὼν, «ὅτι φονέας, καὶ μάλιστα τοσοῦτον ἠμορφύλων χριστιανῶν, ἢ Ἐκκλησία σιὰ τοῦ θεοῦ οὐ δέχεται«. Ὁ Θεοδόσιος ὑπήκουσε, θαυμάσας τὸν ἐπίσκοπον καὶ εἰπὼν, ὡς ἀληθῶς ἀγίερες ἑστὶ. Μετὰ τὴν συνδιάλεκταν, εἰσῆλθεν πάλιν ὁ Θεοδόσιος, ἵσταμενος παρὰ τὰς κυκλίδας, ἀλλ’ ὁ ᾿Αμβρόσιος ἐδήλωσεν εἰς αὐτὸν, διὰ τινός τῶν διακόνων, «ὅτι τὰ υδάθων μόνας ἐστὶν ἱερεύνη βατά, τοις δὲ ἄλλοις ἀπασίν ἤδυτα τε καὶ ἰψαυτά. Ἐξίθ οἰνών καὶ τοῖς ἄλλοις κοινώνει τῆς στάσεως.» ᾿Αλουργίς γὰρ βασιλέας, οὕτω ἱερέας πατεὶ.»
"Ο Θεοδόσιος ὑπήκουσε, πάλιν δικαστικούς, ὁτι τοιούτον εἶναι τὸ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἔθος. Ἀλλ' ἐν τούτοις καὶ ἐν τῇ βασιλείας ταύτῃ ἱκτετε ἐπαυσεν, ὡς ἰσομετρεῖ ὁ Πολυμώσιος, λέγων, ὅτι τὸ παλαιὸν μετὰ τὸ προσεγεγείνα τῇ δώρᾳ, τῇ ἄγιῃ τραπέζῃ τῶν βασιλέων ἔμενεν ἐνδον τοῦ ἀγίου θαυμαστρίῳ ἔως τῆς μεταλήψεως τῶν θείων μυστηρίων: ἐπὶ δὲ Θεοδόσιος τοῦ ὀρθοδόξου βασιλέως τοῦτο ἀπεκάθισε, δ' αἰτήσαν, ἢ ἐν τῷ βίῳ ἀναγέγραπται τοῦ ἀγίου καὶ ἀσις ἰδίου τοῦ Ἀμβροσίου, ἐπισκόπου Μεσσηνίας.

"Ανευ τῆς ἀκραδίας εὐσταθείας τοῦ ἐξώχου τοῦτον ἱεράρχου, ἐμελεῖ ν' ἀνακτύχῃ ἐν Βυζαντίῳ ἡ κοσμική θεοκρατία, ὡς ἀνεπτύγχη κατόπιν ἐν Ὕμηρῃ ἡ ἱερατική.

"Ἀν δὲν ἔφθασε νὰ γίνῃ ὁ ἀὐτοκράτωρ ὄρατη κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, καθ' ὅλα τὰ λοιπὰ ὅμοιοι θεοκρατικοὶ ἱδεῖ τὸ ἐπεκράτισαν, καταθρούσασθαι τὰ γενόμενα ἀνέξαρτητα τοῦ συνείματος, μέχρι τελείας ἀποκριώσεως.

"Εστωσαν ὡς μικρὸν δένγαμα περὶ τοῦτο τὰ ἐπόμενα.

"Ἀπέφερα ήσιν τὰ ἀνακτορὰ τῶν βυζαντιῶν αὐτοκρατόρων, ἐνθὲν μὲν φθάνοντα μέχρι τοῦ Ἰπποδρόμου, μεθ' οὗ συνεχόντο, ἐνθὲν δὲ μέχρι τῆς Ἁγίας Σοφίας, καὶ ἔνα τὰ μέχρι τῆς θαλάσσης. Πάρα τὴν Ἁγίαν Σοφίαν ὑπήρχεν ἄγορα περίστολος, Ἀγιουσταῖον καλουμένη, καὶ τὸ βουλευτηρίον. Μεταξὺ τῶν βασιλείων καὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς προτεμένη, ὑπήρχε τετράγωνον θωλωτόν, περιήρματον, ἐκ τεσσάρων ὑψηλοτάκτων τοίχων, καλουμένον Χαλκῆ, ὧτῳ οὗ τετειχισμένος μεγάς Πολύος τῶν Ἀνακτορῶν, κατὰ τὸ ἐλιβόδο παρὰ τοῖς Δεσπόταις τῆς Ἁσίας. Καὶ ἡ περιοχῇ ἀπάσα τῶν βασιλείων, περιτειχισμένη οὕσα διὰ τὸ ὀσφαλές, ἀπετέλεε τὸν ἡλεκτρόν, περιλαμβάνοντο άλλων τῶν ἐν ἐνέργεια ἀνωτέρων ἄρχων τα γραφεῖα καὶ τὰ οἰκήματα, τὰ οἰκήματα τῆς ἀναρμάτικα ἡγεμονικῆς θεραπείας, καὶ τῶς στρατῶν τῆς φρουρᾶς, ἡ ἄνευ οὐδὲ ἡμέραν μίαν ἡδύνατο νὰ κάθηται ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ Βυζαντίνου Αὐτοκράτωρ."
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ

Τὸ Χρυσοτρικλίνον συνέκειτο ἐξ ἀναρθρήματων θαλάμων, ἐν ὠς ἐστιλθεῖν ὁ χρυσός, καὶ ἔθαμβάζετο ἡ πολύχρωμος καὶ λεπτοτάτη ψηφιδώσις, μμουμάνη τὰ ἄρτιφη καὶ δροσερὰ άνθη ἐλθὼν τῶν ὁρῶν τοῦ ἐναυiator. Διὰ τοῦτο, κατὰ τὴν ὄραν τοῦ ἔτους καὶ τὰ κατ' αὐτὴν παραστανόμενα ἐν τῇ θηριώδεις άνθη, μετήλλασσον θαλάμοιν οἱ Ἀὐτοκράτορες, ὡς μετήλλασσον ἐσθήτα.

Μεταξὺ τῶν θαλάμων τούτων ὑπήρχεν ὁ ἱερὸς κοσμὸς καὶ ἡ μεγάλη αἰθούσα τῆς ὑποδοχῆς (secretum). Ἀὐτόθι, ἐν κόρισθε, ὑπήρχεν ὁ τοῦ Κυρίου εἰκών Θεανδρίκελος, ἐπὶ θρόνου καθεξημένη ἑνόπτων αὐτῆς γονυκλών ὁ Ἀὐτοκράτωρ προσηγότο ἀνά πάσαν προϊόν, ἀμα ἐγείρομενος, καὶ ὁσάκις ἐπανήχετο ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, πρὸν ἀποσφηθεὶς ἐς τοὺς ἰδικτέρους θαλάμους, ὑποσεθεὶς τῆς ἀγράφας θύρας. Κατόπιν θέλομεν λαλῆσαι καὶ περὶ τοῦ μεγάλου ἐστιατορίου, ἡ τῆς αἰθωσῆς τῶν θ' ἀκούων, ὅταν γίνῃ λόγος περὶ τῶν ἐπιστέων.

'Ἄντικυρ τοῦ Χρυσοτρικλίνου τούτου ἐκεῖτο τὸ μέγαρον τῆς Ἀὐτοκρατορίσσης καὶ τῆς ἀὐτοκρατορικῆς οἰκογενείας, ἐν ὧ, μεταξὺ ἄλλων, ὑπήρχεν ἡ λεγομένη Πορφώρα, ἦτοι ἡ πορφυρὰ αἰθούσα, ἐνθα, ἄλα δέσποται, δηλ. αἱ ἀὐτοκράτορίσσαι, κατα τοῦ λεγόμενον καιρῶν τῶν βρομαδίων (brumalia), διόνυμον τὸ ὀξύ, τουτέστων ἄλογωνεις, εἰς τὰς ἀγχοντισάσας. Οἱ γεννόμενοι ἐν τῇ αἰθωσῇ ταύτῃ ἐκαλοῦντο πορφυρογέννητοι.

'Εκεί πλησίον, μεταξὺ τοῦ Κωνσταντινείου τούτου μεγάρου, καὶ ἵσως Ἀγνουστείνος τῆς δάφνης καλομένου, ἐνθα καὶ τὸ ὁκτάγωνον κουβούκλων, καὶ τῆς 'Αγίας Σοφίας, ἐκεῖτο τὸ μέγαρον τῆς μακραίρωθας (magnae aulae), ἐνθα ἡ Σολωμώντειος θρόνος διὶ τὰς δύσκες ἐξων πρέσβεων. Ἀὐτόθι ἐτελοῦντο οἱ γάμοι τῶν Ἀὐτοκρατόρων.

'Αλλ' ὡς τοι' ὑπερ οἴκειορος πρὸ πάντων τὸ Χρυσοτρικλίνον καὶ τὸ Πελάτιον, ἐν ὠς, πλὴν τοῦ Ἀὐτοκράτορος καὶ τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, εἰχε κατοικιάν καὶ ἡ ἀπειράτηριος ἀὐτοκρατορική θεραπεία.

Πόσα τὰ εἶδη τῆς θεραπείας καὶ πότα τὰ τοιχία ναθάκοντα ἐκάστου τῶν ἀποτελούντων αὐτῆς, εἶναι ἀνθρωπίνος ἀδύνατον νὰ ἐκθέσῃ τις. 'Ολιγά τινὰ ὡμος δύναται νὰ συνταλέσωσι πρὸς κατανόησιν τοῦ ὅλου ὀργανισμοῦ.

Εἰς δύο δύναμθα νὰ διακρίσωμεν τάξις τῆς βασιλικῆς θεραπείας,
τὴν μὲν ἀσχολομένην περὶ τὰ ἢγεμονικὰ πρόσωπα, τὴν δὲ συντελοῦσαν εἰς τὴν αὐλικὴν παράτασιν.

Κατὰ τὸ ἄρχον ἔθις τῆς Βουκιντοῦ Αὐλῆς, μόνον εὐνοῦχοι ὑπηρέτουσι τὸ πρόσωπον τοῦ ἀυτοκράτορος καὶ τῆς διεσπορέως, ὡς ὦμοι εἰχέ καὶ θεραπαίνας. Οἱ προϊστάμενοι αὐτῶν ἦσαν οἱ ἄρχομοι κυριαρχοὶ, πρεσβέστες (prepositi sacri cubiculi). Ἀπαντεῖς οἱ εὐνοῦχοι ἔπρεπε νὰ ἴσαν καλλίφιλοι, διότι ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ αὐτῶν ἦσαν τὰ κατὰ πάσαν τελετὴν φθόνοι, ὡς μετὶ ὀλίγον ἠθῆναι. Καὶ αὐτοῦ ὁ ἄρχομος ἦτο φιλοτικός, διότι, κατὰ τὰς προελεύσεις τοῦ Ἀὐτοκράτορος ἐν ταῖς ὁδοῖς, ὑπήρχαν εἰς τοὺς φθόνοις ιδίως.

Οἱ εὐνοῦχοι ἦσαν τὸ κουβικούλαριον (cubicularii), ἢ κοιτωνίται, ὡς, οἱ μὲν θαλαμητοὶ τῆς ἡμέρας, οἱ δὲ τῆς νυκτὸς: καθόσον ἐκεῖνοι μὲν ἡ ὑπηρεσία ἐγίνετο ἐν τοῖς θαλάμοις, ἐν οἷς διέμενεν ὁ Ἀυτοκράτορ (κουβικόλιον, cubiculum), τούτοι δὲ ἐν τῷ κοιτῶν.

Οἱ θαλαμητοὶ τῆς ἡμέρας εἶχον παντοῖα ὑπομηρία, ἐν αἷς καὶ τὴν εὐταξίαν, κελεύοντος σιωπῆν ὅθεν ἔλεγονο σιλεντιαρίῳ (silentiarii), ἐφωχαγόγουν δὲ τὸν Ἀυτοκράτορα διὰ ἀναγγελίας ἄρματος, ὡς μονακής, καὶ παρηκολούθουσαν αὐτὸν ἑξερχόμενον, φέροντες σπάθην ὅστε ἔλεγον οὖσα καὶ σπαθάριον ἡ σπαθαρκουβικούλαριον, λευκεμονοῦντες δὲ σπαθαρκοκανθιδάτῳ. Ὁ ἄρχομος εὐνοῦχος ἔκρατε τὸ στέφος τοῦ βασιλέως, ὅτε εἰσήχθη τοῦ τῆς ὁραίας πύλης εἰς τὸν νάρθηκα τῆς Ἐκκλησίας· μόνος δὲ ὁ Μιχαήλ κατακρίνεται, ὅτι μέχρι τῶν βασιλικῶν πυλῶν ἔλθων δὲν ἀπέθετο τὸ στέφος, ὡς ἄτο τὸ θοῦ τῶν βασιλέων, ἀλλὰ μετὰ αὐτοῦ προῆλθε μέχρι τῶν ἄγιων θυρών. Ὡς ἐστέφετο ὁ Βασιλεὺς ἐλαμβάνον κυκλικὴν στάσιν οἱ εὐνοῦχοι, ύπάρχοντος ἔθους να μὴ στέφηται ἐμπροσθὸν γενειαντῶν (βαρβάτων).

Οἱ θαλαμητοὶ τῆς νυκτὸς, ἢ κοιτωνίται, ἢ παρακομιμώμενοι, ὑπηρέτουσι τὸν Βασιλέα ἐν τῷ κοιτῶν, ὡς ἐν τῆς ἱδίας ὑπηρεσίας λαμβάνοντες καὶ ἱδία ὀνόματα, σύννεφα ιδίως, παρακομιμώμενος τῆς σφενδόνης, ἡμ. σφαγιδοφιλείς, ὑπότε ὁ garde des sceaux τότε ἦτον εὐνοῦχος 1.

1) Δὲν ἐννοῶ τὸν x. Κ. Παπαρρηγόπουλον, λέγοντα ἐν βιβλ. 9 τῆς Ἰστορίας σ. 16. "Ἀλλ" ο θεραπάς οὕτως τῶν εὐνοῦχων, ἕλες ἄλλοτρος ὅν εἰς τὰ τὸ Ἐλληνικὸ ἁθηνεῖσθαι παρακαμάξων, καθόσον ὁ Ἐλληνισμὸς ἑπεκράτει."
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΛΗΣ

ΟΥΤΟΙ ΜΕΝ ᾨΣΑΝ φύλακες τῆς Βασιλείου κλήνης, καὶ διὰ τούτο ἐλέγοντο καὶ πρόκατοι, ἐνὸς οἱ σωματοφύλακες καὶ δορυφόροι ἀποθέν που τοῦ Βασιλικοῦ κοιτῶνος κατημάζον.

Τὴν ἧλιον τάξιν τῶν αὐλικῶν θεραπόντων, ἀσυγγράτως πολυχρώματος, ἀπετέλου ὁ φέροντες τὰ ἀξιώματα τῆς Αὐλῆς, ως υπηρετάν τῆς παραστάσεως. Τούtων πάντων προεξήρχεν ὁ Κουρωπαλάτης, ἔχουν τάξιν ἁμέσως μετὰ τὴν Βασιλικὴν οἰκογένειαν. Ὁ Γεώργιος Κωνήνος, καὶ αὐτὸς Κουρωπαλάτης, λέγει, ὅτι οἱ τοιοῦτος εἶχε μὲν εἰς τὸ παλαιὸν ὑπηρεσίαν, ἦτοι ἐστὶν ἀνεπίγνωστος, νῦν δὲ οὐδεμίαν. Τοιοῦτοι ἀνευ ἰδίως ὑπηρεσίας ἐπὶ τέλος ἤγιναν πολλοὶ, οὗν ὁ Πρωτοσέβας, ὁ γενικὸς Λογοθέτης, ὁ μέγας Παππίας, ὁ Ἐπαρχός, ὁ Λογοθέτης τοῦ δρόμου, ὁ Πρωτοσπαθάριος, ὁ Τατάς τῆς Αὐλῆς κτλ. κτλ. Φαινεται, ὅτι κατ’ ἐλήγον ὅλη ὑπηρεσία τοῦ Αὐλάρχου μετέβη εἰς τὸν Πρωτευτάρου τῆς Αὐλῆς, ὡστε παρεδίδε τὸ σκηνήριον εἰς τὸν Αὐτοκράτορα, κομίζομεν ὑπὸ τοῦ παπῶν τοῦ ἡμιτισσοῦ (παιδοπούλου τοῦ βεστιάριού). Σπουδαίαν ὑπηρεσίαν εἶχεν οἱ μέγιστοι Δομέστικοι ὡστε ἦτον ὁ Πρωτοσπαθάριος, ὁ Ἀρχιγραμματεύς τοῦ Αὐτοκράτορος εἰς πᾶσαν δημοσίαν ὑπόθεσαν κατὰ τοὺς τελευταίους χρόνους, ὅτι καὶ πανυπερσέβας ἀλλοτριότατο. Ὁ γένει Λογοθέτει ᾨσαν πολλοὶ, οἱ μὲν τοῦ γενικοῦ, ἤγιον τὴν φρονεῖν τοῦ δημοσίου ταμείου, ὁ δὲ τοῦ εἰδικοῦ, ἐπετεραμμένος τὸ ἱδαίτερον ταμείου. Ἁλλα άφων τοῦ ἱδαίτερον τοῦτο ταμείου ἀπαρκόντα τὸ δημόσιον, ὁ γενικὸς Λογοθέτης οὐδὲν εἶχεν ἐργον. Ὁμαλώς ὁ Λογοθέτης τοῦ δρόμου ἦτον γενικὸς Δισιδιοντῆς τῶν Ταχυδρομείων, ἐκθέτων τὴν κατάστασιν τῶν δημοσίων πραγμάτων εἰς τὸν Αὐτοκράτορα. Ἁλλα καὶ η ταχυδρομική ὑπηρεσία ἀπεσεβάθη. Ὁ Λογοθέτης τῶν στρατιωτικῶν ἦτον ὁ Τατάς τοῦ στρατοῦ, ὁ δὲ Λογοθέτης τῶν ἀγελῶν εἶχεν τὴν φρονεῖα τῶν Αὐτοκρατορικῶν πομπῶν.

Ἀλλα ἀξιόπρεπετα αξιώματα ἔχουσι τοῦ Πρωτοσπαθάριος, ἐχουσί τὴν φρονεῖα τοῦ ἡμιτισσοῦ, τοῦ μεγάλου Ἐπαρχής, πρωτοκράτου τῆς σωματοφύλαξης, τοῦ Δομέστικοῦ τῆς τραπέζης, τῶν δρουγγαρίων, ἦτοι γελάρχων κτλ. κτλ.

Ἡ ὑπὸ τῶν μέγαν Ἐπαρχήρων δομοφορία συνέκειτο ἐκ Πηρσῶν, Βαρδαριωτῶν, Χαζάρων, Φράγχων, ὁν ἄρθρον ὁ μέγας Κοντόσταυλος, Ἀγγλίων ἢ Βαραγκών, τούτων μᾶλλον πιστοτέρων πάντων. Οὐτοὶ
hound οἱ Φεδεράτοι (federati, gentiles, schola gentilium, auxilia palatina). Διατηροῦμαι εἰς τὰς λεγομένας σχολὰς, εἰς ἃς προσπέθησαν ἐπὶ τέλους καὶ Τοῦρκοι, ἡμᾶς. Μετ' αὐτῶν συνυπηρέτουν καὶ οἱ Τσάκκοι, ὑπὸ ἵδιον στρατευτιχῆς. Οἱ Πέρσαι ἔφερον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς κάλυμμα, λεγόμενον ἀγγοφυτόν, ήσαν δὲ καθαύτοι οἱ χειθρόθυρα, ἑγνύτε ἐκ τῆς ἐως ἡμεῖς κεραύνους (manuclavia)· ὑδεν καὶ μαγγραβίται καλύμματα. Ὅτε δὲ ὁ Βασιλεὺς ὑπεύθυνος, οὕτοι, προπερνοῦσαν, ἑκάτον τὰς ράβδους ὀρθά, ἡ ἐυκήλη αὐτή δορυφορία ἐκαλεῖτο Εὐστορία, κατ' ἀντίθεσιν τῶν Βασιλικῶν, δηλ. τῶν τῆς Αὐλής ὑπηρετῶν καὶ τῶν ταγματικῶν, δηλ. τῆς εἰς ἑπετειγονόμονον. Ἡ δ' οὖν φρουρὰ συνέκειτο ἐκ τεσσάρων ταγμάτων, τῶν σχολαρίων, τῶν ἔξωκοιτωρών (γυμνίων), τῶν ἱκανάτων (ἐπιλεκτῶν) καὶ τῶν ἄρτιμων (numeri), δηλ. τῶν λειψάνων τῶν δ' ἀρμάτων διαχρυσομενών λεγείων.

Τοιοῦτος, ὡς ἐγγυται, ὃτιν ὁ ἐντός τῶν βασιλείων κυκλικὸς συρρήτος. Ἀλλ' ἐπὶ παρακολούθησαιμεν τὸν Αὐτοκράτορα ἐξεργαζόμενον, ὡλίγα τινὲς θέλομεν εἰπεῖ καὶ περὶ τῶν ἐκτὸς τῶν Ανακτόρων.

Οἱ λοιποί πολεῖται διεστέλλοντο εἰς "Ἀρχοντας, ἐξ ὁν τινῆς ἐπιστημονίας, εἰς Κτήσεως, δηλ. κτησιτεχνίας καὶ ἐργαστηριακοῦ, δηλ. ἐπιστημονίας, καὶ εἰς "Οἰλον.

Πρὸ τοῦ τοσσοῦ τοῦ Νίκα, ἄπαντες μετείχαν τῶν δύο τοῦ ἐποδρόμου φατριῶν, Πρασίνων καὶ Βενέτων. Ἐκάστη αὐτῶν, ἀμφιλοχίαν μετὰ ζέσεως ὑπὸ τοῦ ἱδίου χρώματος ἐπὶ ὑπερτερήσει τῆς ἄλλης, πολλὰ κατέβαλλε καὶ ἀπετέλει ἵδιον σύστημα, ὑπὸ τὸν διεύθυνσιν ἄρχηγον, τοῦ Ἀμάρχου, πλεῖστος ἑγοῦτον ὑπὸ τὰς διαιταγματικοῦ, πρὸς παντὸς ἐδοὺς ἐνέργειαν.

Μεταξὺ τῶν ἡσαν καὶ οἱ κράτηται, οὕτως ἀντιφώνον τρός τὸν φωνοβόλον τοῦ Αὐτοκράτορος, ἐξερχομένου, εἰτε δι' ἱάμβως, εἰτε πεζού λόγῳ, ὡ δ' ἐκ λαὸς ἐν σωματίῳ ἀπεκρίνετο. Πρὸς χαλασμάς ὁμώνιμων τῶν φατρίων τῶν, οἱ Αὐτοκράτορες προσέπησαν ἐκάστης αὐτῶν ἕνα δημοκράτην ἐκ τῶν κυκλικῶν, ὡς, κατὰ τὴν προέλευσιν τοῦ Αὐτοκράτορος, προστήθηκεν εἰς αὐτὸς ἐπὶ τούτο ἀνοῦσα διαχρυσήματα, τῶν λατελλαρίων. Τῶν μὲν Πρασίνων δημοκράτης ὑπὸ τὸ Δομέστικος τῶν ἐξουδετερών, δηλ. ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἐνδον φυλακῆς, τῶν δὲ Βενέτων ὁ Δομέστικος τῶν Σχολῶν, δηλ. ὁ "Εξαρχος, ὁ Στρατηγός τῆς Αὐτοκρατορικῆς φρουρᾶς.
"Ηδη έχουμε ικανά έφοδια, διά να συνακολουθήσουμε τὸν Αὐτοκράτορα, ἐξεργάζομεν τῶν Ἀνακτόρων. Αἱ έξοδοι αὐτοί συνήθως ἐγίνοντο κατὰ τὰς περιφανείας ἵρτας. Διὰ τούτου τὸ πλείστον μέρος τῆς βασιλείας τάξεως τοῦ Πορφυρογεννήτου σύγκειται ἐκ περιγραφῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν τελετῶν, ὧν ἐκάστη εἶχε τὸ ἱδίον τυπικόν. Τὰ κυριώτερα τῶν λαμβάνοντες ὡς παράδειγμα, δυνάμεια, ὡς ἐγγύτα, νὰ συνήθεσαμε τὴν εἰκόνα τῶν συνήθως γινομένων.

"Αμα ἐπέκειτο περιφανῆ ἵρτῃ, τὴν προτεραιῶν ὁ ἄρχιερομόγος, εἰσερχόμενος εἰς τὸ χρυσοτρικλόν, ᾑμερίμνησικεν εἰς τὸν Ἀὐτοκράτορα, ὡς ἀλήθη τὰς διαταγάς τῆς προελεύσεως. Τὴν ὑψηλὴν ἀπόφασιν προελεύσισι μεταβιβάζειν ἀμέσως εἰς ἀπασχολήν τὴν Αὐλήν, εἰς ἀπάσχολος τὰς ἁρχὰς καὶ εἰς τοὺς ἐν τῇ πόλει δήμους, ὡς παρασκευασθεῖ καὶ προευπετοπίσθω τὰ ἁρμοζόντα.

"Ο Ἐπαρχος τῆς πόλεως ἐφρόντιζε νὰ καθαρίσῃ τὴν Βασιλικὴν ἔξοδον καὶ ὅλας τὰς λεωφόρους, δι' ὅν ἔμελλε νὰ διέλθῃ ὁ Αὐτοκράτωρ, κατακοσμοῦντες αὐτὰς διὰ τυχόν πρὸσματος, κισσοῦ, δάφνης, μυροίνης καὶ δενδρολέπανος, καὶ τῶν ἐυωδῶν ἀνθῶν, ὃσα ἔφερεν ἡ ὤρα.

Τὴν ἐπαύριον λίιν πρῶi παρετάσσομεν τὰ σωματεῖα καὶ αἱ ὑποτεχνὶαι (τὰ συστήματα) σταυρίζοντο ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἀπὸ τῶν Ἀνακτόρων μέχρι τῆς Ἁγίας Σοφίας. Κατὰ τὸ διάστηµα τοῦτο, ἐξάχοις ἔμελλον νὰ γίνοσιν ἀνευρηματικοὶ τοῦ Αὐτοκράτορος, διὰ δὲ τὴν ἐξαιρήθη ταύτην εὐχὴν παρετάσσοντεν ἐναλλάξει οἱ Πράσινοι καὶ οἱ Βένετοι, διὰ τὴν διαφορὰν τῶν χρυσάτων τῆς στολῆς αὐτῶν, κατὰ τρία τμήματα ἐκατοστὸ χρόμα. Τὰ ἑρεμοτώρια καὶ αἱ ὑποκάτω ἐκσυμμοτοῦν διὰ των ὑπομονών υφασμάτων, πίπλων καὶ χρυσῶν καὶ ἀργυρῶν σκεύων. Ἔν τούτῳ εἰσήρχοντο οἱ αὐλικοὶ, ὡς τὰ θηριθμησάμενα, εἰς τὸ ἱππίκον (εἰς τὸ καθαλάριον) περιμένοντες. Οἱ μέγας παππίας, ὡς κλειδοῦχος, ἤνοιξε τ' Ἀνακτόρα, συνάκοι δὲ εἰσήρχοντο οἱ ραφεῖς (βασσάροις) καὶ οἱ ἐπὶ τῆς τοῦ Βασιλείως ἀλουργίδος ύπηρέται (βασςάροις) εἰς τὸ βήλον τοῦ πανθέου, ἐνθα ἐλαμβάνον τὰ ἐρυθρὰ πέδιλα (τζαγγία), τὸ καπνόν (Μωσαικήν ράβδων), τὴν βασιλικὴν ἐσθία καὶ τὰ στείρια, οἱ δὲ σπαθάρια τὰς βασιλικὰ ὀπλα. Ταύτα ἀπετίθεντο ἐν τῷ ὄκταχρων, τῷ ἐν τῷ Ἀνακτόρῳ τῆς Δάφνης. 'Ο Αὐτοκράτορ τότε εξήρχετο ἐκ τοῦ ἱεροῦ κοιτῶν καὶ προσευχθεῖσα ἐν τῇ κόχυσι τοῦ χρυσοτρικλίνου, ἐνεδύετο καὶ
άμεσως προέβαλε. Ἐν τῷ σύμματι ἐξεδέχόντο τὸν Ἀυτοκράτορα καὶ ὅλους τοὺς ἱδαματυπούς οἱ βασιλείων τῆς συμμαρουμάλκης (τὸ μαγγ-κλάβιον), ἡ λοιπὴ φρουρὰ (ἐπαρία) καὶ οἱ ἐν ἁξιώματι, οἴτινες ἐπευ-χόμενοι συνεπορεύοντο.

"Ἀμα ἐξήρησε τὴν πολυάρθρον αὐτὴ συνοδία, προσπορευμένων τῶν βασιλείων πρὸς εὐταξίαν, πρῶτοι ἄπρετοι ἔπι θρακίων (παμηνούν) τοὺς καγελλαρίους, τοὺς κασασταρας (ἀστυνομικοὺς ὑπαλλήλους), μετὰ τοῦ προϊσταμένου αὐτῶν (ὁμοστικοῦ), ὑμεταίρησε ἀνευρημάτως: ἐν δευτέρῳ τάξει τοὺς διπαντακεῖς (ἀγνωστον ποτε ἦσαν) καὶ τελευταίοις τοὺς νομικοὺς, δήλ. τοὺς κανοναρχαίς, καὶ τούτοις πάντας ἀνευρημάτω- τας. Τότε ἔθηκεν εἰς τοὺς λόγιους, ὅπου ἦτον ἰδρυμέας ὁ Σταυρός, ἀπευγχριστὸν τὸ Θεό διὰ τρισσεῖς μετὰ κηρών προσαναφέσως. Ἑκεί ὁ δημοκράτης, ἐπὶ τῶν Βενέτων, ἐπὶ τῶν Πρασίνων, ἔθηκεν τῶν πρῶτων λαχνῶν καὶ ψαλλόντων τὰ τῆς ἕρσης, ἱσταμένου τοῦ Ἀυτοκράτορος, ἐπέδιδεν εἰς αὐτὸν τὸ αὐτοσχέδιον ποίημα εἰς ὅνοματος τοῦ Δῆμου, καὶ ὅποιον ἄνευ ἀναγνώσεως ἐλάβας εἶναι ἡ ἀρχηγοῦσιν πρὸς φύλαξ. Ἐπὶ νεώματος τοῦ Ἀυτοκράτορος ὁ φωνοῦλος αὐτοῦ ἔλεγε, καλεόντας, ἐφ᾽ ὅ ὁ κράκτης τοῦ Δήμου ἐξαλλὲς τοὺς ἱμάροις, ἐδὲ Δήμος ἐν συναισθήματι ἀπεκρίνετο. Αὕτη ἦτον ἡ ἀκτολογία (acolamatio), ἐπὶ ἡ ἀναγνώσια, εἰ φῶν ὁ κράκτης ἐξαλλὲς, «πολλά, πολλά, πολλά», ὁ δὲ λαὸς, «πολλά, ἐτης εἰς πολλά» καὶ πάλιν ὁ κράκτης «πολλοὶ ὡμοί χρόνοι ἡ ἐνθέος ἡ βασιλεία», ὁ δὲ λαὸς ἔθηκεν ἑκ τρίτῳ, «πολλοὶ ὡμοί χρόνοι", καὶ οὕτω καθεξῆς.

Τούτων γενομένων, προέβαλε πάλιν ἡ τομὴ μέχρι τῶν πυλῶν τῶν ἁγίων Ἁγιοτόπων, ὅπου ἦσαν τὸ ἐτερον τήμα τοῦ Δήμου. Ἐπὶ ὑποθεῖαν ὅτι κατὰ τοὺς λόγιους ἦσαν Βενετοί, πρὸ τῶν Ἁγίων Ἁγιοτόπων ἦσαν Πράσινοι, ψάλλοντες τὰ τῆς ἕρσης, πρὸς φράσει ὁ Ἀυτοκράτωρ. Ἀμα ἔθηκεν εἰς, ἐπέρευ καὶ βασιλεία, ὁ δὲ δημοκρά-της τῶν Πρασίνων ἐπέδιδε τῶν λιθωλάρων, μεθ᾽ ὁ τὸ κελεύσατε, ὁ δὲ κράκτης ἀναγκάσθη ὡς εἰρήτων, οἰνον «πολλοὶ ὡμοί χρόνοι, οἱ θε-ραπότες τοῦ Κυρίου», ὁ δὲ λαὸς, «ἄγε». Ἐν τῷ ἀπαραλλακτῶς ἐπανελαμβάνοντο κατὰ τὴν τρίτην διάχυν ὑπὸ τῶν Βενέτων, ἐνδόθεν τῆς χαλκῆς, κατὰ τὴν τετάρτην ἐξελέφθην κατὰ τὸ ὕψιστο τοῦ δημοκράτους τῶν Βενέτων μετὰ τοῦ Δήμου τοῦ λευκοῦ, κατὰ τὴν πέμπτην εἰς τὸν λεγόμενον Ἄγιλλαθα, πληγησάτο τῆς μεγάλης
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ

πύλης τοῦ Μελετίου ὑπὸ τοῦ δημάρχου τῶν Προκινών, μετὰ τοῦ δήμου τοῦ θουσίου, καὶ κατὰ τὴν ἐκτην εἰς τὸ ὁρολόγιον τῆς Ἀγίας Σοφίας, ὑπὸ τοῦ δημάρχου τῶν Βενέτων, μετὰ τοῦ δήμου τοῦ λεωκοῦ. Τὰ αὐτὰ ἐπανελαμβάνοντο καὶ κατὰ τὴν ἐπανοδόν εἰς τὰ ἄνακτορα.

Δὲν ἀμερικαλλομένην, ὥστε οἱ αὐτοῖς ἐμφανίζει καὶ ἀνευρήμαται καὶ ὁ ἵσχυς ἐφάσσοντο διὰ τῆς ἐνότητος. Ὅπως μονοτοιχία, ὅπως ἀποτελεῖται πάσης ἀτομικόσχημης! Νομίζει τὰς, ὅτι εὔφραστον εἶναι μέσον ὅμοιον ἀρμοστῶν. Οὔτε νεφελώτατα δὲν ἐκτελέσσομεν τῶν ὁμοιομορφῶν καὶ ἀκόμης, ὅσα ἔδειξαν κατὰ πᾶσαν περιοχὴ ἐστήν καὶ ὅσιας ὁ Ἀντικράτωρ ἐπορεύετο ἐκ τῶν ἄνακτορον διὰ τῆς πόλεως. Μεγίστη προπαρακατευθύνεται, πλείστη κίνησις καὶ παλαιομορφία λιτάνιας πρὸς ἐνδεξεῖται ἀνωτάτου ἀγάλλησας, ὀδηγοῦ ὁμοίως σχεδόν μικρός κυβερνήτης, ἀλλὰ τὰ πάντα μεσοτερήματα, καὶ ἡ στάσες, καὶ ἡ κίνησις, καὶ τὰ σχῆματα, καὶ τὰς ´βης.

'Ἀλλ' ἐπανελθόντες εἰς τὰ ἄνακτορα, μείνωμεν ἐν αὐτοῖς, διὰ νὰ ἤθελον, τὰ αὐτοῦ ἔρινετο καὶ ἐκάστην, ἡ καὶ ἐκάστους περιστάσεις.

'Ὡς φαίνεται, ἀνὰ πᾶσαν ἐθνομάξα συνήλλασσον οἱ ἐν τοῖς ἄνακτο- ροῖς ἀπειράκρηκοι ἀκλοιοὶ καὶ ὑπηρέταις. Ὅθεν λιθο προτεῖ, μετὰ τὴν τοῦ ὅρθρου ἁπάλολαν, ἐκαταργηθῆς μετὰ τῶν ἄρχων τῆς ἐπαρχίας καὶ τῶν ἐθνομαρίων, καὶ ὁ παππίας μετὰ τῶν ἐθνομαρίων ἐκκυρίωσεν εἰς τὸ χρυσοτρίκλινον, ὁ δὲ παππίας, ὡς κλειδοῦχος, κατέθετε τὰς κλεῖς, δι' ὅν οἱ θαλαμηπόλοι ἤγοιγον ὅλας τὰς θυραῖς. Οἱ ἐθνομαρίων τοῦ κοιτῶνος ἐλάμβανον ἐκ τῆς ἰμα- τοθήκης τῶν βασιλέων ἐπενδύτην (σκαραβαγγέλιον), ὅπερ ἀπεῖνετο ἐξουθενὸν τῶν ἀγριῶν πυλῶν τοῦ κοιτῶνος καὶ τὰ ἐρείπα (βούσσα) ὑποθήματα. Ἄμα δὲ ἐπικροτῶ ἡ ἐθνίμη όρα τῆς πρωίας, ὁ προηγομένων τῶν θαλαμηπόλων ἐκροίσ τε ἐπὶ τῆς ἀγριώτης θυραῖς. Κελεύει τοῦ βασι- λέως οἱ κοιτῶνται εἰσῆγον τὸ σκαραβαγγέλιον, ὅπερ οὗτος περιβαλ- λόμενος ἐξήγητο εἰς τὸ χρυσοτρίκλινον, καὶ πρώτον προσήχεος ἐνώπιον τῆς ἐν τῇ κόλπῳ ἐστηλογραφημένης εἰκόνος τοῦ Κυρίου. Μετά τὴν προσευχήν ἐκάθετο ἐπὶ τοῦ παρακειμένου θρόνου, λέγων πρὸς τῶν παππίων, τὰ νὰ εἰσέλθῃ πρὸς ἁγιάζον, διὸ, ὁ «λογοθέτης». Ὅτι παππίας διέτατε τὸν εἰσηγητὴν θαλαμηπόλον (admissionalis), νὰ καλήσῃ τὸν λογοθέτην. Προπεριστεῖν ὁ παππίας· Ἄμα δὲ ὁ λογοθέτης.
εἰσήγητο, ἐπεπεν ἐπὶ ἐδάφους προσκύνην καὶ εὐθὺς ἀνήργητο πρὸς τὸν μακριά. Τὸ αὐτὸ ἐπέρρετε τὰς συγκλητικὰς. ὅτα δὲν υπήρχε δημοσία ὑπηρεσία, ἢ τελετή, οὔτω ἐδέχετο ὁ Ἀὐτοκράτωρ ἄπαντας τοὺς ἑμφανιζόμενους κατὰ σειράν, μέχρι τῆς ἐνάτης ἀράς τῆς πρωίας, μεθ' ὁ διέταττε τὸν παππίαν 'ν ἀποτέμψῃ πάντας (Ἀπελθε, πολίθσοι μίνσας). Πρὸς τότε ὁ παππίας διέσει τὰς κλεῖς, ὡς σημείον ἀπελεύθερος.

Καὶ οἱ ἑμφανιζόμενοι ἔφερον σκαρμακάγγρον, τὸ δὲ τοῦ βασιλέως τὰς κυριακὰς ἦτον χρυσοπερίκειλαν. Μετὰ μεσημβρίαν οἱ εἰσγυμνοὶ ἔφερον ἐσωφορικολογία.

Ἡ ἑδαμαία προσκύνησις καὶ αὐτῶν τῶν μεγιστάνων δεικνύει ἀρχοντώς τῆς ἐπικρατοῦσας ἀσιατικῆς δουλοπρέπειαν, οὔτε εἶναι ἀνάγκη ἄλλης προσβήκης, πρὸς ἔξογχαν αὐτῶς.

"Ἐκτακτον σωμάτων ἦτον ἡ γέννησις βασιλοπαιδός, καὶ τὰ κατ' αὐτὴν παραφυλλημένα εἶναι ἄξια σημείωσις. "Ἀρκα τῇ γεννήσῃ, ἔπετε ἡμέρας διενέμετο λογοθέματος, ἐνώπιον τῶν ἀνακτόρων καὶ ἐν ταῖς λεωφόροις τῆς πόλεως, ἀπὸ τῆς Χαλκῆς μέχρι τοῦ Βοσὸ, εἰς τοὺς ἀρχοντές τῶν ταγμάτων καὶ τοὺς στρατιώτας, εἰς τοὺς πλωμοὺς καὶ τοὺς ἀρχοντές αὐτῶν, εἰς τοὺς τῶν φατρίων, εἰς τὰ συστήματα τῆς πόλεως καὶ εἰς τοὺς πένντας. Συνάμα ἐστέλλατο εἰς τὴν σύγκλητον προσκλήσεις ἐλλαξίμων, ἐν στολῇ προσελεύσεως. 'Ὁ Πατριάρχης ἐπέμπη τὸν Ἀρχιγραμματεῖα (Ῥεφερενθάριον), ὅπως ἐρωτήση, ἂν ἐβασιλέως κελεύῃ, να προσέλθῃ. Ἐπινεύσαντος τοῦ Ἀὐτοκράτορος, εἰσήγητο ὁ Πατριάρχης μετὰ τῶν τοῦ Πατριαρχείου (μετὰ τοῦ Σκερέτου), τῶν Μητροπολίτων καὶ Ἀρχιεπισκόπων, τοὺς τὴν εὐχὴν ἐν τῷ χρυσοτρικίνω, παρόντος τοῦ Ἀὐτοκράτορος καὶ ἀπαύξητο. Μετὰ τὴν ἀπέλευσιν τοῦ Πατριάρχου εἰσήγητο ὁ Σύγκλητος, ἐπεμενεμένη τοῦ Ἀὐτοκράτορα νὰ ἴθη παίδας παῖδαν τοῦ Πορφορογεννητοῦ, αὐτῶν ἃ ἡ γηραιοὶ καὶ προβεβηκότα καὶ κηρυνόμων τῆς βασιλείας. Ὅμως ἐκλέθει ὁ Πορφυρογέννητος, ὑπάρχει παράδειγμα μὴ ἐλεύθερος Πατριάρχου. 'Ἰσος ὑποπικτεῖ ἐντύπω ἡ ἑκατοντας ἐν τῇ Ζωῆς Καρδονοφύνης, ἂν ὁ πατὴρ αὐτῶν Λέων ὁ σοφός ἔμφροθη μετὰ τῶν τοκετῶν.

Τὴν τρίτην ἡμέραν ἄλλοτε ἐγίνοντο δύο δέξιμα εἰς τὰς δύο φάλακες, ἀν' ὁ τό δύο μαρμαρίνους δέξαμεν· ἀλλ' ἐπειτὰ ἐγίνετο ἐν μόνου δέξιμον εἰς τὴν μυστικὴν φάλαν τοῦ τριμόγχου τοῦ σήματος, ὅτε οἱ
Δήμοι έκτοτε, ν' άγνηθη ιππικών ιπποδρόμων, ὑπερ κατά κέλευσιν τοῦ Βασιλέως ἐτελείτο τῇ ἐπαύρων, διδομένου τοῦ σημείου διὰ τῆς ἀνυψώσεως τῆς σημαίας (βηλαροῦ) ἐπὶ τοῦ ἱπποδρόμου. Κατὰ τὸν ιππικὸν ἀγώνα, ὁ ἀρχιευθυγόρας ἐξέλεγεν ἅνα 50 ἑκ τῶν ταχμάτων, εἰς ἐκάστης φαρίκες Προσόντων καὶ Βανέτων, καὶ ἐκ τῶν πολιτῶν, πρὸς οὓς ἔλεγεν, ὅτι ὁ ἅγιος ἤμων Βασιλεὺς κελεύει νὰ συνελθήτε καύριον, πρὸς ἐκφόνησιν τοῦ δείνος ὀνόματος τοῦ Πορφυρογεννήτου. Τοῦτο δὲ ἐτελείτο τὴν πέμπτην ἡμέραν τῶν γενενλίων.

Τὴν ὁγδόην ἡμέραν ἐκαλλωπίζετο ὁ κοιτῶν τῆς Βασιλίσσης, ὁ λε- γόμενος πορφύρα, μετὰ τῶν χρυσουφάντων αὐλικίων (βῆλων) τοῦ χρυσοτρικλίνου; ὁ ἱερεὺς ἀνεγίνασε τὴν εὐχὴν εἰς τὸ νεογέννη, ἐν τῷ προπολαιίῳ τῆς παρακειμένης Εὐκλησίας, ἐπιτυθεῖς τὸ εἴρημαθεῖν ὄνομα καὶ ἐνδοὺς πάλιν τὸ ἱμάτιον, μεθ' ἡ ἐκαλλύττεστο καὶ ἡ Βασιλίσσα καὶ τὸ ἐν τῇ κοιτίδι αὐτοῦ νεογέννη διὰ χρυσουφάντων ἐφαπλωμάτων. Ὁ ἐπὶ τῆς ταπείνης τῆς Βασιλίσσης εὐνοῦχος προσεκάλε τοὺς ἀρχιευθυγούχους, οὗτες εἰπόγον τοὺς ἠρωντας τοῦ κουβουκλίου καὶ τοὺς τοῦ κουβουκλίου πάντας, δηλ. τοὺς κρατοῦντας τὸν οἰκονόμον (dais) εὐνοῦχοι. Καθεξίς εἰπόγοντο αἱ Κυρίαι τῶν προϊοντων, κατὰ τὴν αἱρέσιν τοῦ βαθμοῦ αὐτῶν, αἱ ζωται, αἱ μαχαίρισας, αἱ ἀνθυπάτισας, αἱ πατρίκιαι, αἱ πρωτοσπαθάραι καὶ αἱ λοιπαί συγκλητικαί, εἰτα αἱ γη- ρα τοιοῦτων βαθμῶν (ἀπαξιωματικαι γηραια), οὗτες εἰπόγοντο, ἀπενεχαριστοῦσα καὶ εὐφημίουσα τὴν βασιλίσσαν, μετὰ τοῦ προσχοντος σεβασμοῦ, ἐκάστη δὲ αὐτῶν προσέφερε δόρον (ξένια) κατὰ προαιρέσεων. Ἀπερχομένων τῶν γυναικῶν, εἰπόγοντο πάντες οἱ τῆς συγκλήτου μάγιστροι, ἀνθυπάτους, πατρίκιας καὶ ἐν ἀξιώμασιν (δρα- κιοίλιοι), οὗτες ἠγόγοντο μόνον, ἄνευ δώρων.

Κατόπιν ἐτελείτο τὸ βαπτισμα τοῦ πορφυρογεννήτου, καὶ τέλος ἡ κοιρά ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Κατὰ τὴν κοιράν ταύτην Λέοντος τοῦ σφετηνημοσθῆ ἐγχείρων, μακτρον, ἐν ὃ ἐναπεθεῖντο αἱ ἀποκαρέσια τρίχες, ἀπὸ τοῦ χρυσοτρικλίνου μέχρι τῶν κυριλλίδων τοῦ ἱεροῦ βέλη- τος τοῦ μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου, τοῦ πρὸς ἀνακούσια τοῦ χρυσοτρι- κλίνου, ὡς προσεχειρητεῖ παρά πάντων τῶν ἀναδόχσι τῆς κοιράς, στρατηγών, ἠρωνων τῶν θεμάτων καὶ λοιπῶν χιλιάρχων.

Ἐν γένει παρεκκλησίου λιαν χαρακτηριστικοῖ ἐπὶ τῶν γενελίων βασιλοπαίδων, ὅτι οἷοι οἱ κεκλημένοι δὲν παριστάνον, ὡς αὐτοπαί-
της ληξιαρχικής πράξεως τής γεννήσεως, ώς ἢδη γίνεται, ἀλλ' εἶτε ὡς εὐχέται, εἶτε διὰ νὰ φέρωσι δόξα, εἶτε διὰ νὰ πίωσιν ἐπὶ ἐπτά ἡμέρας τὸ λοχάζεμα.

Πρὸς συμπλήρωσιν τῆς ἀτέλως ταύτης εἰκόνος προσθέτομεν ὅληγα τινά περὶ τῶν ἐπισήμων βασιλικῶν δείπτων καὶ ἰδίως κατὰ τὸ δωδεκάκημερον τῆς Χριστοῦ γεννήσεως, ὡς ἐτελοῦντο τὰ περιφέρειστα ἐν τῷ μεγάρῳ τῶν δεκακνήνθηκα ἄκουσίων.

Ὡς καρονίδα τοῦ ἐξώσιον αὐτοῦ ἔργου, ὁ Κωνσταντῖνος Πορφυριγέννητος ἐπιθέτει τήν μακρὰν περὶ τούτου ἀκριβολογίαν, ἐκ τοῦ Κλητορολογίου τοῦ Φιλοθέου, ἡ ἐλάχιστον προτιθέμεθα νὰ δώσωμεν ἀπάνθισμα.

Ἐν πρώτος προσομαζεῖ περὶ τῆς διεύθυντος τοῦ ἐπιχειρήματος, τοιαύτα ἀκριβῶς νὰ ἐκθέσῃ, διότι προηγεῖται ἡ γνώσις ὅλων τῶν ἀξιωμάτων τῆς ἐπικρατείας καὶ τοῦ βασιλικοῦ, ὅν ἐκαστὸς κατέχει. Συμβουλεύει ἐπομένως τὸν ἀναγνώστην, νὰ μὴ παύσῃ μελετών τὰς τῶν ἀξιωμάτων κυριολογίας, διότι «πάσα περιφανεία βίου ἢ ἐνθέξεως ἀξιώματος ἢ ἐν ὅλῳ τοῖς ἀριστοῖς ἐνδείκνυται, ἀλλ' ἢ ἐν τῇ ἀληθείᾳ τῆς πρωτοκαθεδρίας τῆς ἐν τῇ λαμπρᾷ τραπέζῃ καὶ πε- "ποιηθῇ" συνειστάσεων τῶν συνεφάντων ἡμῶν βασιλέων».

Ἀφοῦ διὰ μακρῶν καὶ διὰ πίνακος (πλούσιος) ὑπῆρθει τὰ ἀπειρα- ρήθναι τῆς ἐπικρατείας ἀξιώματα, ἀτικα πρέπει ἀλανθάστως νὰ γνωσθῇ ἡ ἕλειμφρος (ὁ ἄρτικληνης, ἡ ἀκριβιστέρα ὁ ἄρτικληνης) 1 κατὰ βασι- λολογίαν καὶ τάξιν, προβαίνει εἰς τὴν περιγραφὴν τῆς ἐστίασιος κατὰ τάς δύο ἡμέρας, ἄμέλειαν ἢπ' αὐτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως.

Ἀλλὰ πρὸ τῆς ἐστίασεως πρέπει νὰ περιγράψωμεν, εἴς ὅσον γνώ- σκομεν, τὸ μέγα ἐστιατόριον τῶν ἑν' ἀκουσίων. Τὸ ἐστιατόριον τοῦτο, οὐ τὸ ἔφος ἢτον ἀνάλογον πρὸς τὸ μέγεθος, ἀνωμασθῇ οὕτω ἐκ τῶν δεκακνην ἡρμίνων εἰς ὑφής καὶ μακαλάδοιστοι στρομμών, εἰς ἢς ὁ Διο- κράτωρ καὶ οἱ συγκεκλημένοι εἰς ἑωχυνίαν κατέκειντο. Συνῆθως οἱ μυκαντίνης παρακάθητον εἰς τὰς τραπέζας, ἀλλ' ἐξαιρετικῶς ἐν τῷ ἐστιατορίῳ τούτῳ κατεκλίνοντο κατὰ τὸ ἀρχαίον ἔθος, ἡθεν καὶ τὸ

1) Atriclinio. Ἀρχιτεκτόνας ἐν τῷ κατὰ Ἰωάννην κεφ. 6', ἡθεν ἐπὶ ὁθωνός τὸ ἄξιομα ἀρχιτεκτόνου.
δόνα τῶν ἐθ' ἀκουσίων. Κατὰ τὸ ἄνω μέρος πρὸς ἀναστολὴ ἦτον ἡ ἑρμάκλειος χρυσὴ τράπεζα, ὡς Ἑλληνικὸν σίγμα, εἰς ἣν παρεκλίνετο ἐν τῷ μέσῳ ὁ Αὐτοκράτωρ, μετεωρότερα τῶν ἄλλων καὶ διὰ τοῦτο ἐκκλείοτο τὸ μέρος τοῦτο ἀποκοπηθῆ, ἡ ἀποκοπητήν, εἰς ὅ ἀνήρετο διὰ τρίσβημον. Ἐκατερώθην τῶν ἄκρων τοῦ ἑρμακλείου τούτου παρετεῖ νοντο ἀνά ἑννέα τράπεζαι κατὰ μήκος, εἰς ἣν παρεκλίνοντο καθ' ἐν μόνον μέρος, ὡστε νὰ βλέπῃ πάντας κατὰ πρόσωπον ὁ Αὐτοκράτωρ. Εἰς ἑκάστην τράπεζαν παρεκλίνοντο 12, καὶ ἀνά ἐς ἐκ δεξιῶν καὶ ἐς εὐδοκίμων τοῦ Βασιλέως, εἰς τόπον τῆς ἀπουσίας ὁδοκεκαθός. ὡστε μέχρι 228 ἴδυναντο νὸ Ἰκαὶ αἱ συγκεκριμέναι.

Αἱ προσκλήσεις ἐγίνοντο πρὸς μὲν τοὺς ἓξοχωτέρους τὴν προτεραίαν, διὰ τοῦ κλήτος, κατὰ τὸ τυπικὸν τοῦ κλήτωρον καὶ κατὰ τὸ ἀπαντοῦμενα διὰ τὸ ἀξίωμα ἑκάστου, πρὸς δὲ τοὺς εὐτελεστέρους, αὐθημερὸν τὸ πρῶτον.

Εἰς τὴν πολυγυμνὴν ταύτην καὶ ἔξωσαν ἑστίασιν ἔρχοντο πάντες ἐν τῇ ἐρμακλείᾳ σταθῆ, φέροντες χλαμαδὰς καὶ ὑποδειμένους τὰ ἀρμαζοντα πέδιλα (χαμπάγια), οἱ δὲ ὑποδειστέροι τὰ ἀλλαξίματα· διότι, ὡς ἦγοθείσαι, κατὰ τὴν ἑστίασιν ἅπαθεντο καὶ περιπέλλοντο πάλιν τοὺς ἐπενδύσας.

Κατὰ τὴν ὀρέαν τῆς προσκλήσεως συνηθροίζοντο πάντες ἐπὶ τῆς παρακειμένης αὐθοῦσης, περιμένοντες ν' ἀνοιχθῇ ἡ διαχωρίζουσα αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ ἐστιατορίου περιφραζᾶ αὐλαία (τὸ βύλον). Κατὰ τὴν πρὸς τὴν ἡμέραν τῶν Χριστοῦ Γεννήσεως συνεκαλωμένου ἀνώτεροι ἀξιωματικοί 168, ἐκ τῶν Ἀγαρηνῶν τοῦ Πρωτωρίου 24, ἐκ τῶν φίλων Βουλγάρων 12 καὶ 12 πνεύματε ἔδεσθαι. 'Αναχωρομένης τῆς περιφραζῆς αὐλαίας (τοῦ βύλον), πρῶτος εἰσήρετο ὁ Αὐτοκράτωρ, φέρων τὸ στέμμα καὶ παρακλησίουμον ὑπὸ τῶν θαλαμηπόλων. Ἀμα ἐξόνειν εἰς τὴν ἀποκοπὴν τράπεζαν, ἢ τῆς καταστάσεως (τελεταρχῆς) ἔφαπλον τῆς χειρας ἐνδοθεὶ τοῦ χλαμιδοῦ, διότι γυμνὴ χείρ δεν ἀποτείχε τοῦ Βασιλέως, ἠθοποίησε αὐτὸν ν' ἀνέκθη τὸ τρίσβημα, λέγων καθ' ἑκάστον μάθον, λατινιστή πρόσεχε, Δέσποτα, (capta te, Domine).

Τότε εἰσήγην ὁ ἁρτικλίνης τοὺς συγκεκριμένους, πρῶτος τοὺς 12, τοὺς ἐκ δεξιῶν καὶ ἐς εὐδοκίμων τοῦ Βασιλέως παρακλησιμούν, σύνες ἡπείραν 2 μάγιστροι, 6 ἀνώτατοι πατρίμιοι στρατηγοὶ, 2 φίλοι Βουλγάρων, καὶ 2 ἀξιωματικοί ἀπὸ τῆς τοῦ στρατιωτικοῦ λογιστῆτο καὶ

Π. ΚΑΛΛΙΓΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

21
κατωτέρω. Μετ’ αὐτοῦ εἰσήρχοντο οἱ ἀξιωματικοὶ ἀπαντεῖς, φέροντες χλαμύδας καὶ καμπάγια, στοιχηδὸν κατὰ τὴν τάξιν τοῦ ἀξιώματος. Εἴποντο οἱ Ἀγαρχοὶ λευκόροφοι, ἢξιοί, ὑποδειμένοι, καὶ μετ’ αὐτῶν οἱ λοιποί. Ἀπαντεῖς οὕτω εἰσήρχοντο στοιχηδὸν, κατακεκέμβριον ἢδην τοῦ Ἀὐτοκράτορος, καὶ μετὰ τὴν ἄρξειν τῶν ὑπουργῶν τῆς τραπέζης καὶ τῶν κυλητῶν (τῶν βασιλικῶν βουκαλίων). Ὁ ἀρχιευθύγχος, δία νεύματος πρὸς τὸν τερπνὸ, ἢ κατάκενον καστρήσιον, ἐδείχνετο τὴν θέσιν ἐκάστου, προ- πορευμένοι καὶ τῷ ἀρτικλίνῳ, ὡστε ἐξηρίθησε διαθεκαδά προσώπων ἐφ’ ἐκάστης στρωματίς (ἀκουσίως), μὴ ἐπιτρέποντι τὴν κατάθλιψιν μέχρι τῆς ἐκφωνήσεως τῶν μουσικῶν ὑργάνων (βασιλικῶν βουκαλίων). Ἐπὶ τῆς ἐνάτης τραπέζης ἐκ δεξιῶν προσκεκλώντο οἱ δέκα ἐκ τῶν δώδεκα ἀπὸ Βουλγάρων φίλοι τῶν ἐνδιατριβῶντων ἐν τῇ βασιλευσίᾳ· διότι οἱ δύο ἐλαμάβανον θέσιν ἐπὶ τῆς ἀποκοττήσεως τραπέζης μετὰ τοῦ Ἀὐτοκράτο- ρος, ἐπὶ δὲ τῆς ἐνάτης εἰς εὐνόμων οἱ δώδεκα πέντες ἀθελοί.

Ὅτε ἐκάστος κατελάβας τὴν οἰκείαν θέσιν ἀπὸ νεύματος τοῦ Ἀὐ- τοκράτορος ἔρχοντο οἱ ψάλται, ἠδοντες τὸν πρὸς αὐτὸν ὄμοιον. Τοῦτο ὑπὸ συγχρόνως τὸ γενικὸν σημεῖο τῆς γενικῆς κατακλίσεως. Ἀλλ’ ἄμα ἔφθανεν ἡ στροφή εἰς τὰς πρὸς τὸν Θεόν εὐχής ὑπὲρ τοῦ Ἀὐτοκράτορος, ἐναλλακτομένης τῆς ρομνής τῶν ψαλλόντων, ὅλοι ἐξαισθάνοντο, ἀποτίθε- μενοι τὴν χλαμύδα.

Μετὰ τὴν ἀναφημίαν τοῦ Ἀὐτοκράτορος, περιβαλλόμενοι πάλιν τὰς χλαμύδας κατεκλίνοντο, προτιθεμένοι τοῦ ὁραίου ἢ κράματος. Τὸ ὁραῖο τὸ τείχος ὑπὸ νικοῦν ἐκ κράτος, χρίσιοι, ἐλαίοι, σκεφέλων καὶ κρομμιῶν, ἐλάντων καὶ συμπεπηγῶν ζωμοῦ. Ἡ παράδεισος ἐγένετο ὡς ἀφροδίτη. Ἐπὶ φορεῖας προχωνικοῦ ἔφερον ὁ ἄπαντα τὰ προτίθεμένα εἰς τὸν Ἀὐτοκράτορα, ἐν χρυσοῖς πίνακες, ἐν συνήθεις τὰ σκευὰ ἄνων ἀγγελαί, ὁ δὲ Ἀὐτοκράτορ ἀπεστέλλεν αὐτά εἰς τὰς 18 τραπέζας. Ἀλλά πρὸς ἐνδειξίν ἀνωτέρας εὐδοξίας διὰ τὸ τερπνὸν ἐξαπέστελλεν ὁ Ἀὐτοκράτορ ιδικαίως εἰς τὸν εὐνοούμενον μερίδα. Ἡμᾶς ὁ τερπνὸς ἐκαίετο φέρον τὴν ἐξώριστον ταύτην μερίδα, ἀπαντεῖς οἱ συγκεκλήμενοι ἐξαισθάνοντο πάλιν, ἀποτίθεμενοι τὰς χλαμύδας, κατε- κεινοὶ δὲ περιβαλλόμενοι αὐτᾶς κατὰ τὴν ὑποστροφήν τοῦ τερπνοῦ. Ἐκνο ρ. Ανάθ. 1, 9. 23. Κόρ. Πατώτ. 2. 2. 13.—Κτησ. Περσ. Ἑκλ. 22. Dunker II. σ. 890.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ

Μετά τὴν πρώτην πράξειν ἥρχετο τὸ λεγόμενον θυμελικόν, ὅπλ. ἔσπερχόμενοι οἱ ἀρτικλίνιαι εἰσῆγον τοὺς ἀρχηγαστησιμένους, τὸν δομεστικὸν τῶν σχολῶν, ὡστε ἦτον ὁ δημοκράτης τῶν Βενέτων, καὶ τὸν δήμαρχον αὐτῶν μετὰ τοῦ ἰδίου μέρους καὶ τοὺς τριθόνους καὶ βικαρίους, οἴτινες, εἰσερχόμενοι, ἐπιήγοντο πρῶτον τὸν Αὐτοκράτορα, ὁ δὲ δομεστικὸς τῇ δεξιᾷ χωρὶ ἔδιδε τὸ αὐτοσχέδιον στηρώγημα εἰς τιμὴν τοῦ Αὐτοκράτορος (τὸν λιβελλάριον). Ὁ τῆς τραπέζης παρέδιδεν αὐτῷ εἰς τὸν νυφηστιάριον διότι, ὡς φαίνεται, δὲν ἦτον ἄξιον κρείττονος τύχης. Οἱ τοῦ μέρους, ὅπλ. οἱ ἀκόλουθοι τοῦ δήμαρχου, ἐψαλλον εἰς τιμὴν τοῦ Αὐτοκράτορος, οἶον:

«Ἐν ταῖς χερσί του σήμερον παραθέμενος τῷ κράτοις,
Θεός σε ἐπεκύρωσέν Αὐτοκράτορα δεσπότην κτλ. κτλ.»

Περατωθέντος τοῦ ἄσματος, ὁ τῆς τραπέζης (τελετάργης) ἔδιδε τὸ σημεῖον τῆς ἀρχήσεως, ἐκτείνων τὴν δεξιὰν καὶ τοὺς δακτύλους ἀκτινοειδῶς διαστέλλων καὶ πάλιν βοτρυθὼν ἐπισυστέλλων, ὡστε ὁ δο-
μεστικὸς καὶ οἱ λαοῦ ἄρχοντες, περιερχόμενοι γύρωθεν τῆς τραπείζης τρις. Οἱ ἄρχομενοι ἐφέρον χρυσοσήμαντα κοντομάκικα βέντεκα (κινανὰ, ἢ λευκὰ), ἐν δὲ τοῖς πολλὰ τὰ ποδόμελλα καὶ ἐθάσσατον τὰ μνησειδή ἐπισφύρια (φεγγα). Μετὰ τὴν τρίτην περιστροφὴν ἱσταντο κάτω τῆς τραπείζης, ὅπλ.
ἀντικρυ τοῦ Αὐτοκράτορος. Οἱ κράκται ἰαμβίζουν εἰς τιμὴν τοῦ Αὐτοκρά-
τορος, ὁ δὲ λαὸς ἀπεκρίνετο ἐν σωαλίσει. Τότε κατήρχετο ὁ τῆς τρα-
πέζης μετὰ τοῦ ἀποκομιδοῦ, ὅπλ. τοῦ βαλκαντίου, περιέχοντος ἀργύ-
ρια, ὁ ἐβάστασαν ὁ ἀρτικλίνης, ἐπιδιδόν αὐτῷ εἰς τὸν δομέστικον.
Καὶ αὐτὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἀπηγαρώτους, προσκυνήσαντες, ὅπλ.
μισθέντες χαμαί, ἰαμβίζουντες δὲ πάλιν, προσαφειονοῦντος τῶν κρακτῶν,
ἀπήργοντο.

Τὴν ἐνατίν ἡμέραν τῶν ἀκουβάτων ἡ ἀρχησις, ἡ μάλλον ὁ πυρρή-
χος, ἐτελείτο ὑπὸ τῶν Γοτθῶν, ὁ δὲ δείπνος ἐκκαλεῖτο Γοτθικόν, ἡ τρι-
γυτικὸν. Οἱ Γοτθὶοι οὕτω ἐψαλλον ἐν τῇ ἱδιᾷ αὐτῶν διαλέκτῳ: Τούλ,
τούλ κτλ.

Καθ᾽ ὅλον τοῦτο τὸ θυμελικὸν ἱσταντο πάντες οἱ συγκεκλημέναι ὄρθιοι ἀπεκδεδυμένοι τὰς χλαμύδας, ὡςτε ἀνυπομόνως περιέμενον τὴν δευ-
τέρας παράθεσιν, σπουδαιότέραν τής πρώτης, ὡς εἰχε μόνον σκοτών νὰ κεντῆσῃ τὴν ὀρέξιν.

Ἐπὶ τέλους κατεκλίνοντο πάλιν, ἀναβαλλόμενοι τὰς γλαμύδας, καὶ τὰ προχρονίστα φορεῖα ἐκυλινδοῦτο πρὸς τὸν Ἀὐτοκράτορα, ὡδὴ περι- ἱγοντα τὰ ὄπτα καὶ ἄλλα δύο θερμὰ (τὸ ὀπτύμενον).

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον διένεμεν ὁ Ἀὐτοκράτωρ καὶ ταῦτα εἰς τὰς 18 τραπεζὰς, διὰ δὲ τοῦ τερτοῦ ἐπεμπε τὰς ἐξχιρέτους μερίδας εἰς τοὺς εὐοικοτέρους.

Περὶ οἴνου ὁλίγα ἀπαντῶν. Ἡμεῖς εἰκάζει τις ἐκ τῶν ἐν Ῥώμῃ τοὺς γενομένων, τρίς φυγοχεῖτο οίνος: ἐν ἄργῳ μὲν κύπρος, κατὰ τὸ όρατὸν κράμα, ἐν τῷ μέσῳ νυκτόπαισι, καὶ ἐν τέλει μακαμικός. Ὁ οἴνοχός ἐλέγετο πιγκέρνης, τὰ δὲ ἐκπώματα, ὡς ἐκ τοῦ σχήματος αὐτῶν, κουκουμάρια. Σωζόμενοι ἐν τούτοις τὰ λεγόμενα κατὰ τὴν οἰνοποιίαν, ἐν αὐτῇ τῇ ἐστιάσει τῶν θ’ ἀκουοντῶν. «Κατὰ τὴν κερασίν, πῦρντος τοῦ βασιλέως, λέγουσιν οἱ βουκάλια —Vivite, domini Imperatores, in multos annos, Deus omnipotens praestet— εἰτα δέχεται ὁ δεύτερος καὶ λέγει—Ζήσατε καλὴν ζωνῆν, δεσπόται, —καὶ μετὰ τούτο λέγει ὁ πρῶτος—Deus praestet.»

Παρῆλθε καὶ ἡ δεύτερα πράξει καὶ ἤρθησαν τὰ πινάκια καὶ τὰ μαχαίρια. Ἐπειδὴ δὲν ἤσαν ἐν χρήσει περιόν, ἐγίνετο τὸτε γενικόν χειρόπιντρον, ἐν τοῖς περιπολομένοις χειροδόξοις, προπαρασκευαζό- μενον πάντων εἰς τὸ ἐπιθόριον, τὸ λεγόμενον δουλείαν.

/csv_member_159665_2021_13_201641_159665_2021_13_201641/}

Πρὶν ὁμως παραταθῆ τὸ ἐξαισθὸν τοῦτο καὶ ἀξιοθαυμαστὸν πλησαντίον, ὅπερ ὑπὲρ πάντα ἄλλον ἀριστέστερον περιγράφει ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ γερμανοῦ Ἀὐτοκράτορος "ΟΘωνος πρὸς Νικηφόρον Ψωκᾶν, Ἀυτοπράψιος, ἔπανελαμβάνετο ἡ αὐτὴ ὀρχηστικὴ παράστα- σις διὰ τῶν Πρασίνων, τὸ δεύτερον σάξειον, ὡς ἐλέγετο, ἀπαραλλάκτως ὡς τὸ πρῶτον.

Μετὰ τὸ δεύτερον τοῦτο θυμελικόν (interrimeno), ἤρχετο τέλος πάντων ἡ ὀρά, καθ’ ἄν ἔμελλε νὰ ἐπιδείξῃ ἡ μαχητική τῆς Βυζαντινῆς αὐλῆς τὰ ὑπέρεξον αὐτῆς ἀριστοτεχνήματα, ὑπερβαίνοντα καὶ τὰ ἄσπιμα καὶ τὰ τοῦ Παχάμου.

1) Ἔνταλην ἡ θέσις Πικέρνη ἐν Ἀττικῇ, κατημα τουτέστιν αὐλικοῦ οἰνοχόου Βυζαντίου Ἀὐτοκράτορος.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΔΗΣ

Τὸ ὑπερμέγεθες πλακούντιον, ἢ μάλλον τὰ τρία πλακοῦντια, ἐν τρισὶ πελαρίοις χρυσοῖς πίναξιν, ἦσαν τοιαῦτα καὶ τηλικαῦτα, ὡστε ἐκαστὸν αὐτῶν, ὑπὸ πορρυροῦ κάλυμμα, μετεφέρετο διὰ πολυσπάστου καὶ τροχαλίων χρεμάμενον ἐκ χρυσῶν λόφων καὶ τῇ βοσθείᾳ μηχανικῶν (ἐγγαστικρίων) ἐπὶ τῆς αὐτοκρατορικῆς τραπέζης.

Προθύμως ἐγκατάτατο ἡ παράθεσις τοιοῦτον παρακελύματος ὑπὸ τῶν συγκεκριμένων διὰ τῆς ἀποθέσεως τῆς γλυκόδοσ. Ἀλλὰ πολλάκις ἡμαγκάζοντο ἡ ἀποθέσεως αὐτὴν κατὰ τὴν τελευταίαν ταύτην πράξιν τοῦ πολυσπάστου καὶ εὐχαίριον τοῦ ἰδίῳ ἀκουβίτων δεῖπνου· διότι συγκότερον ὁ Αὐτοκράτωρ ἐξαπέστελλεν ἐξαιρέτους μερίδας εἰς τοὺς εὐνοουμένους διὰ τοῦ τερπνοῦ.

Μετὰ τὴν διακέμερην ὅλων τῶν βασιλικῶν φιλοτησίων, ἐπὶ τῆς ᾗς ὁ Αὐτοκράτωρ ἔδιδε τὸ σημεῖον τῆς ἀποχορήσεως, ἀποφυγόμενος τὸ μανθήλιον ἐπὶ τῆς τραπέζης. Τότε ὅλοι ἀνίσταντο, οἱ δὲ πέντε καλλιεργοὶ ἐξάλλον λατινιστὶ:

Bono Domino sit semper gloria.

Ὁ Αὐτοκράτωρ ἀπέρχετο, ἔργον δὲ τοῦ παρεστώτος ἐκεῖ θηλαμπούλου (κουδικουλαρίου) ὥτε, νὰ διευθύνῃ τὴν ἔξοδον τῶν συγκεκριμένων, κατὰ τάξειν καὶ βαθμοῖν.

Τὰ δείπνα ταῦτα ἐξημελοῦθον ἐπὶ δάδεκα ἡμέρας. Κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο, ἐκαλεῖτο ὁ Πατριάρχης μετὰ τοῦ λοιποῦ Κλύρου, ποτὲ μὲν τὴν πέμπτην, ποτὲ δὲ τὴν ἐθνικὴν ἡμέραν, ὡστε νὰ μὴν συμπέσῃ κυριακὴ καὶ κατὰ τὴν ἡμέραν τῶν Φωτιῶν. Ὁ σοφώτατος Λέων προσέθηκε καὶ τούτῳ κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην. Ἐν τῷ καθαρῷ δουλοῦν ἦρχοντο οἱ τέσσαρες δομέστικοι τῆς μεγάλης Ἐκκλησίας ἐν στολῇ (καμία καὶ φελώνα), οἴτινες, ἵσταμενοι κατὰ μέσον τῶν τραπεζῶν, ἀλλ' ἀπείχοντες ἀλλήλων, ἄμα τῇ ἐπινεύσει καὶ εὐλογίᾳ τοῦ Πατριάρχου, ἐξαλλόν τὸ ἐκ μειλεσταγῶν χειλέων τοῦ Λέοντος σταλλάζαν ψήμα, κατὰ τάξαν δὲ στροφὴν ἄπαντες οἱ κατακείμενοι συνέψαλλον ἐν συνυλίᾳ (τὸ quaresimale).

Εἶναι ποιόν ἀξιοπεριέργον καὶ λίγον χαρακτηριστικὴ ἡ ὅλη ἑκάτον τῆς λαμπρᾶς ταύτης καὶ περιποθήτου συνεπίκες. Τὰ πάντα εὐρίσκει τις ἐν αὐτῇ ἀναμίξει καὶ ἀκόμψει, ἐν κυκεών ἐκ παντοτῶν καὶ
παντοδαπῶν, στόμφον ἄκοσμον καὶ ἀπροσδιόνυσον, δουλικὸν πιθηκισμόν καὶ μηχανικὴν κίνησιν νευροστάστων, ἀνισταμένων καὶ κατακλινομένων, ὁρχήσεις κακοζήλους καὶ σπεροτύπους, μικρολογίαν περὶ τὴν ἀκριβείαν τῆς ἱσθήτου καὶ τῶν χρωμάτων αὐτῆς, ὑμνολογίαν λατινιστικά, καὶ, ὡς ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς κοντακίοις, εἰς τὴν τοῦ Ἀὐτοκράτορος, ἀσατικὴν γλυκὰ καὶ ποταπότητα λυγυδόβροι, δικήν κυνάριόν κολπικέομένων διὰ τῶν ἐξαισθησιολομένων διὰ τοῦ τερνοῦ περιέργων ἀρτυμάτων, τὸ μόνον δὲ χαρακτηριστικόν τοῦ χριστιανισμοῦ, τὴν παρευρέσθην τῶν ἀθέλων πεινήτων, ἄλλ' ὀστραγάς ἐκμυθηναιζόμενης ὑπὸ ἀπειδοῦς οἰωνοῦς, διὰ τῆς συμπαρευρέσεως, σύγχρονοι φίλων Βουλγάρων, ὑπὲρ λαίου εὐάρεστον, ἄλλα τοσοῦτον ἁρμάρων, Χαζάρων, Πεσόν, Ἀγαρηνῶν, Τούρκων καὶ ἕλεος ἐκεῖνων, ὑφ' ὅν τοὺς πόδας ἑμεῖς νὰ ἔχουμε ή Βυζαντινὴ Ἀὐτοκρατορία.
ΠΕΡΙ

ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΙΚΑ
ΑΧΙΜ ΥΟΤ ΖΩΕΖΑΤΖ ΞΗΓ
ΠΕΡΙ

ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΙΚΑ

Ο ειδεμιά στάσεις υπήρξε τοσούτον φωνική, όσο η λεγομένη τού Νίκα ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ. Ἐν μόνῳ τῷ ἐπιποθόρῳ κατεσφάγησαν τρίαντα χιλιάδες ἄνθρωπων, πλεῖστον μέρος τῆς πόλεως ἀπετεφρώθη, συνάμι αὐτῇ τῇ κάλλιστῃ τῶν Ἀνακτώρων καὶ κυτῇ ἡ Ἀγία Σοφία. Ὁ Ἰουστινιανός, πρὸ ὀλίγων ἔτους ἀναβας τὸν Θρόνον, ἐπὶ ξυροῦ ἠλθεν ἀκμὴς νὰ καταθέσῃ τὰ σχήματα ἀποδιδράσας, καὶ ἐπὶ ὁκτὼ ἡμέραις οὐδεμιά ἑράνετο ἐλπὶς κατενάσεως τοῦ φοβοῦ κλείδονος τῆς πολιτείας.

Ποῦ ὑπήρξαν τὰ αἴτια τοσούτου στασιαστικοῦ σάλου, ποῖα ἦσαν τὰ ἀντίπαλα μέρη καὶ τῇ ζήσεις τοσούτου αἷμας καὶ δίᾳ τοσούτου βανδαλικών καταστροφῶν, τίνες καταπράτησαν ἐν τῇ στάσει ταὐτὴ ἰδέαι καὶ τάσεις, ποῖα δὲ τῇ ἀποτελέσματα τοῦ συγγε-ροῦ δράματος; Περὶ τούτων πάντων δὲν ἔπαισαν οἱ νεώτεροι ζητοῦντες λόγου ἐκ τῆς ἱστορίας.

Ἐκ τῶν ἀναχάροιν συγγραφέων διορατικότερος καὶ στοχαστικότε-ρος ἐδείχθη ὁ Γερμανός Σμίθος ἐν τῇ ἱδικεῖτερᾳ πραγματείᾳ περὶ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει στάσεως ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ 1.)

1) Schmidt, Aufstand in Constantin, (Zürich 1854).
Δύο τινά στοιχεία πρωτεύουσιν ἐν τῇ βυζαντίνῃ κοινωνίᾳ, ἀμφότερα ὀλίθρια καὶ καταστρεπτικά, ὡσαν μᾶλλον βιαῖως συγχροώνται καὶ παρασύρονται ἐκ τῆς ὀρμῆς τῶν παθῶν, οἱ φανατισμοὶ καὶ ἡ στρατοκρατία. Αὕτη καὶ μόνα ἤσει τότε κύρια τῶν πραγμάτων καὶ τῶν προσώπων, τοῦ πλῆθους καὶ τῆς ἐξουσίας, καὶ μεταξὺ αὐτῶν εὐρέθη ὁ Ἰουστινιανὸς, ἀτολμός, κρυφός καὶ ψευδοποιός, ἑπίμονος καὶ ἀνικόλουθος, ἐστηριμένος παῤῥησίας καὶ πολιτικῆς ἐπιτηδειότητος, περισσοτεροί ὁμιλεῖ ἐπὶ τέλους ἐκ τῆς φορᾶς τῶν πραγμάτων. διότι οὐδένα ἀπότομα σπουδάζει ἀντίπαλον, μεταξὺ τῶν ἀντιθέτων τούτων ῥοπῶν παλαιῶν, καὶ ἐγκαταλειμμανῶν τὸ κράτος εἰς τοὺς αὐτούς στρατηγούς, οὐδέν θεραπεύει καὶ οὐδέν βελτιώσεις, οὐδὲ διὰ τοῦ ὄγκου τῆς ποιοῦν γνωσμικῆς νομοθεσίας αὐτῶν.

Ὑπήρξεν πολλοί λόγοι ἐν τῇ ἐποχῇ τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ἀλλ’ ὡσαν καὶ αὐτοῦ, μᾶλλον χρήσιμοι εἰς τοὺς μεταγενεστέρους, ἢ εἰς τοὺς συγχρόνους. διότι ὁ λαός διετέλεσ ἐν πλήρει ἀμάλαθε καὶ βαρβαρότητι, οὐδὲν δὲ ἐγένετο, οὗτε μετα ταύτα ἐγένετο, πρὸς διαφωτίζων αὐτοῦ. Διὸ τινά ἐντάχεισιν τὰ πλήθη, εἰ ἵπποδρόμους καὶ αἱ θρησκευτικὲς ἐρείδες, ὅλος μετάρρυσον περὶ πραγμάτων, περὶ ὅν οἱ σοφοὶ δὲν ἐξηκρίθησαν ποτέ τι, πολλοῖ γε καὶ δὴ οἱ ἀσφοὶ.

Αἱ φατρίες τοῦ ἱπποδρόμου ἦσαν ἄλλοτε τέσσαρες, λευκοί, ροώσιοι, πράσινοι καὶ βέλετοι, τελευταίοι ὁμιλεῖν εἰσίν δυνα. διότι οἱ μὲν λευκοὶ ἠγώνθησαν μετά τῶν βελετών, οἱ δὲ ροώσιοι μετά τῶν πράσινων. οὐδὲ αἱ εἰς φατρίας διαθέσεις, οὐδὲ τὰ ἀνόματα αὐτῶν εἰσίν ἀφρακτικὰ. Οὐδὲ το Ὑδωρίσιος Ἀλκικρανσάς, οὐδὲ το Ὑφαίστους γνώσκονται περὶ αὐτῶν. Κατὰ πρῶτον ἐπὶ Κάλλυνα κίνεται λόγος περὶ Πρασίνων, ὡς ἔθεσεν πολλὴν συμπαθείαν. Τὰ δὲ ἄλλα χρώματα ἀναφαίνονται ἐπὶ Κλαυσοῦ καὶ Νέρωνα. Αἱ φατρίες αὐτοὶ εἰρήνη πολυπληθῆ ἐγέναν καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τῶν μὲν ἐν τῇ πόλει, ἦτοι τῶν πολιτικῶν, ἦτοι δὲ ἐν τοῖς προστείοις, ἦτοι τῶν

4) Ὡς ερρονοῦς Tertull. De spect. c. 40.—Cassiod. Var. III. 51.—Kokrop. I. s. 258.
περατικών, ὁ Δημοκράτης, διότι δήμου ἔλεγοντο αὐτοὶ φατρίαι. Ἡ μεταξὺ τῶν φατρίων ἄντις ἡπείρα ἦτον μόνον έκαστοῦ ἐκμακροδέους, διότι οὐδεμία παραγόμενη, ὡς εἶναι φυσικῶν, εἰς τὴν ἄλλην τὰ πρωτεία. Αἱ ῥήξεις μόλις ἡδύναντο νὰ προληφθῶσι διὰ πολλῆς φρονήσεως, καθός ἡ πάντες, κατετάσσοντο πρὸς τὴν μίαν ἢ τὴν ἄλλην μεριδία, εἰκάσαν δὴ αὐτῶν ἤδη οἱ πολλοὶ δρασμομένοι καὶ ἐκτένεις. Αἱ ἀπαγορεύσεις τῶν φατρίων, οὐ μόνον καὶ ἀλλὰ καὶ ἀμφοτέρων ἴμιοτος, πολλάκις ἐστὶν τοιαύτη, ὡστε δὲν ἡδύναντο νὰ εἰσαχοῦσθων ἄνευ ἐξευτελισμοῦ τῆς ἐξουσίας, ἢ καὶ αὐτοῦ τοῦ Αὐτοκράτορος. Τοιαύτα τινα μὴ ἀνεγείρει ὁ Μ. Θεοδόσιος ἐπερεύθη ἐκ Μεσολόγγιο τὴν διαπερατίας τῆς ἐξουσίας τῶν ἐν Θεσσαλονίκης φατρίων, τοσοῦτον ἀπανθρώπως ἐκτελεσθείσαν δίκαιός τῆς πραγμάτως 25,000 ἀνθρώπων ἐν τῷ ἑπτάδρομῳ.

Ὁ Ιουστινιανὸς εἶχεν ἀνάγκην στηριγμάτων, ἀπρόσδικης ἄνευς, τῇ εἰκότῃ τοῦ θείου αὐτοῦ Ἰουστῖνου, ὡστε ἥτον μᾶλλον διαμερισμῆς τῆς αὐλικῆς φρουρᾶς, ἐνῷ παρηκμονισθήσαν οἱ ἀνέμοι τοῦ Ἀναστάσιος, ἱπποτᾶχος τοῦ Ἰουστίνου, Ἰππάτιος, Πομπηίας καὶ Πρόβος. Ὁτιοὶ ἀνεβίβαζον τὴν γενεαλογίαν αὐτῶν μέχρι τῶν ἀρχαῖοτάτων τῆς Ῥώμης χρόνων, ἐνῷ τοῦ Ἰουστινιανοῦ καὶ αὐτὸ τὸ ὅνομα μέχρι πρὸ μικροῦ ἢτον βαρβαρικῶν, Οὐτρέσεια. Εἶχε μὲν πάντως στηριγματικά ὁ Ἰουστινιανὸς τὴν αὐλικὴν φρουρὰν καὶ μέγαν ἐδεικνύει ζῆλον, ὑπὲρ τῆς ἀρμοδιοτάσεως, ὅπερ καθίστανεν αὐτὸν σεβαστὸν εἰς τὰ πλήθη· ἄλλα συνέρχεται, ὅταν εὐρήθη πλείονας συμπαθείας παρὰ τῶν Βνείταις, τὸ μὲν, διότι ἡ σύζυγος αὐτοῦ Θεοδώρα ἐμίζει τοὺς Πρασίνους, τὸ δὲ, διότι οἱ Πράσινοι ἠτέλως ἐπὶ ἀπεκρατοῦσα νατρία ἐπὶ Ἀναστάσιος, καὶ ἐπομένως ὑπότοτος ἐπὶ συμπαθείᾳ ὑπὲρ τῶν μυστικῶν ἄνεμοιν αὐτοῦ.

Τὸ μέσος τῆς Θεοδώρας κατὰ τῶν Πρασίνων προφητεύετο ἐπὶ παλαιοτέρας αἰτίας. Ὁ πατὴρ αὐτῆς Ἀκάμιος ἦτον ἐκ τῶν θησαυρομένων τῶν Πρασίνων, ἵθι ἄρχοντας, ἀλλὰ ἐπὶ Ἀναστάσιος ἀπεδίωσαν, ἀφήνας εἰς τὴν σύζυγον αὐτοῦ τρεῖς νεοράθως θυγατέρας, τὴν Κομίτα, τὴν Ἐσπαρτίναν καὶ τὴν Ἀναστάσιαν.

Ἡ μήτηρ αὐτῶν, ἐν ἀπορία τῶν πρὸς τὸ ζῆν, ἐνυφημοῦσα ἄλλον ἄνδρα, ἔπειτα ἐπιλέξα, ὡς ἔμελλεν αὐτὸς νὰ διαδεχθῇ τὸν προύτον ἐν τῷ

4) Κωνστ. Παρφυργέν. Ἡ Εἰκ. τῆς βασ. τάξεως σ. 108. 269.
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΟΓΟΙ

υπογρήματ' τού άρκτοττόρου. Τάς ἐλπίδας ταύτας ἐρµατίσαν ὁ ἥρικησθεν, ἀστέριος, ὡς εἰς τού ὑπογρήματος τούτου διέθετε τά πάντα. Μικρόν μετὰ τήν ἀποτυχίαν ταύτων, ἡ μήτη τής Θεοδώρας, κοσµήσασα τάς θυγατέρας αὐτῆς, καὶ τὰς τρεῖς ἔξωκιον κάλλους, διὰ στεφάνων ἀνθών περὶ τήν κεραλήν καὶ ἐν ταῖς χεραῖς, ἐκάθεν αὐτὰς ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ, διὰ νὰ κινήσῃ τὸν οἴκτων τῶν παρεστῶν. Οἱ Πράσινοι ἀπεξίζωσεν τήν ἐκασίαν, ἐνώ οἱ Βιντοι, μαλαχητικοὶ, ἐθο- καν εἰς τὸν νέον οὐχυγον τῆς μητρός τῆς Θεοδώρας τήν κενήν θέσην τού ἱδίου αὐτῶν θηριοκόμοι 1).

Ἡ Θεοδώρα δὲν ἦδυνατο νὰ λησµονήσῃ τήν σκληροκαρδίαν ταύτην τῶν Πράσινων.

Ἀλλὰ καὶ οἱ Πράσινοι, τῇ ὁµολογίᾳ αὐτοῦ τοῦ Προκόπου ἐν τοῖς Ἀρεακώντιοι, ἐνότα ἐρµατόθες ὁµελεὶ κατὰ τοῦ Ἰουστινιακοῦ, ἦσαν οἱ θρασύτεροι, ἐν γένει ὁµως τῷ ἱδίος τῶν στασιστῶν ἐκατέρω μέρους ἐθείκε τοίς καὶ ἡ κουράκα καὶ ἡ ἔσθης. Ἀποτίζοντες τὰς ἐκτροπὴν τῆς κεφαλῆς τρίχας μέχρι τῶν κροτανίων, ἔφεκαν ὅπως ἔπιθην τήν κόρην μα- κράν καὶ οὐδέποτε ἔκειν οἱ µύστικας καὶ τοῖς γεῖνοιν τὸ δὲ τοιου- τον εἴδος ἐκάλουν Οὐκινίκον. Τοῦ χιτώνος τῷ περὶ τάς χειράς μέρους μέχρι τοῦ καρποῦ ἔφεκαν στενότατα, τὸ δὲ ἐνεύθην μέχρι τῶν ὄμων πλατύτατον· ὥστε ὅτε ἀνεβόδον ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ ύψοντες τὰς χειράς, ἀνεβίοντο αἱ χειρίδες τοῦ χιτώνος εἰς τῶν ἀείρα, ὅπερ συνετέλει εἰς τήν ἑπαραν αὐτῶν. Ἐπίσης αἱ ἑπωρίδες, αἱ ἱκναξφρίδες καὶ τα ἱππο- δήματα ἦσαν κατὰ τό Οὐκινίκον. Τήν νύκτα ἔφεκαν ὅπλα, ἐν ἡµέρᾳ ἥ προττον ἐξηθεῖα διήτερε ύπὸ τῷ ἰµάτιον, καὶ μετεχεριζόντο αὐτὰ λυσθούσοντες καὶ φονεύοντες τοὺς δυναµένους νὰ καταµαρτυρήσωσῦν. Ἀπαννάτακτα οἱ µὴ στασιστῶν τῶν Βενέτων ἦσαν εὐπρεπέστεροι καὶ περὶ τήν ἐσθητικαὶ περὶ τοὺς τρόπους, φέροντες ζωνας καὶ περάνας ἐκ χαλκοῦ, ἄμα δὲ δύοντος τοῦ τύλιον ἀποσυρµένοι εἰς τά ἱδία 2).

Κατὰ τὰς ἱδίας τοῦ Ἰανουαρίου, ἦσαν τήν 12 μετὰ τῷ δωδεκαήμε- ρον τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως καὶ τήν ἀποτεράτων τῶν πολυσχίδων καὶ ἔξωκιον δείπνων τῶν ιθ' ἀκουβίτων, περὶ ὧν ἵλακτοµεν, ἤγετο ἰπ- πικὸς ἄγων ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ. Πρὸς τούτο ἐγίνοντο αἰ δέουσαι προπα-

1) Προκόπ. Ανεκδ. σ. 58.
2) Προκόπ. Ανεκδ. σ. 47.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΙΚΑ

ρασκευκεί προ τριών και τεσσάρων ήμερών, διό νά μη γίνει σφάλμα
τι, κατά τήν ήμέραν τής άρματοδρομίας, εξ άπειρίας. Πρώτη δε πρά-
ξεις ήτον η διακήρυξης τού Ἰππικοῦ ἀγώνος, ἦτε εγίνετο διά τής ἀν-
υψώσεως τῆς Αὐτοκρατορίκης Σημαίας ἐπὶ τοῦ Ἰπποδρόμου (κρεμάσκα-
το πανίον, τό βηλάριον).

Ὁ ἰπποδρόμος ἐγωρίκετο εἰς δύο ἱσα μέρη, διά διαφοράματας
(εριστά, σπίνα). Κατά τό μέσον κότου έτηθν ὁ νῦν ὑπάρχων μονόλυθος
δελίλισκος, ὁ κατά διαταγήν τοῦ Μ. Θεοδοσίου μετενεγκεί ἐκ τῆς
ἀνω Αἰγύπτου ἐπί τῆς κάτως γραμμῆς τῆς τῆς ἀλληλ κάθον ἴσοτο
ἄλλος δελίλισκος θυσίατος περιθέλημαν γαλλικό, μεταξύ δὲ τῶν
δύου ὁ καὶ σήμερον σωζόμενος τρικάρφος δράκων, ὁν ὁ Παυσανίας ἀφα-
ρώθηκε εἰς τούς Δελφοὺς μετά τήν ἐν Πλαταιαῖς μάχην 4. Πρός τήν
ἀνατολικῆς πλευρᾶν τοῦ ρουζάντιου ἰπποδρόμου ὑπήρχε τό κάθισμα,
ἵττι τό μεγαλόπρεπες θεωρεῖον τοῦ Αὐτοκράτορος, ὁθέν τό διάφραγμα
ἐτερνε τῶν ἰπποδρόμων εἰς δύο ἵσα μέρη.

Κατά τού καθίσματος ὑπήρχε τό λεγόμενον Πί, ἡ στάμα, ἐκ δεξιῶν
δὲ κότου έξ ήσαν ἀδέαδες καὶ εἰς ευωνύμων έξ, οἱ λεγόμενοι εἰς μεσόστυ-
λου, ήτοι αἱ ἄρεντρια τῶν ἄρματων, ἐνθὰ ἔτιλθαν αἱ ὑστηλήγεις (τά
μάγκανα). Ἀνω τῶν μεσοστυλίων τοίων, ἴσοντο τοίς τάσσοντς χαλκό-
λατον λεγομομένοι ἱπποι, βιβαύγεις, ἀντιθράπτοντες ἀλλήλους καὶ
δρόμον πνεύντες 3, σήμερον ἱστάμενοι ἀνω τοῦ Ἄγ. Μάρκου, ἐν Ἔνετικά.
"Ἀντικυρί τῶν ἐξ μεσοστυλών ἐκατέρωθεν ἤτον ο καμπτῆρ, περί δὲ
ἐκαμπτον τά ἄρματα, παρὰ δὲ τάς μεσοστυλίως τό ἀντικαμπτον.

Τῶν θεατών τά βάθρα ἐκείντο κατά τό πρός κότου μέρος τοῦ ἰπ-
ποδρόμου, κατά τό πρός νότον, καὶ ἄντικυρ τοῦ καθίσματος. Τά μέν
ἐκ δεξιῶν βάθρα, ἦσαν τῶν Βενέτων, τά δὲ εἰς ευωνύμων τῶν Πρασι-
νών, ἐνώ τά ἄντικυρ τοῦ καθίσματος ἔλεγοντο μεσοδήμου, διότι ἐκα-
θητὸν ἐκεῖ οἱ μή ἀνήκοντες καθαυτῶ εἰς τάς ψαυτίοις. Μεταξὺ τῶν ἐκ
δεξιῶν καὶ εἰς ευωνύμων βάθρων καὶ τοῦ ἰπποδρόμου, ὑπήρχεν ὁ λεγό-

2) N. k. π. Χ. ν. σ. 456.
3) ‘Επί πολύν χρόνον ἐνομίζοντο, ὅτι εἶναι οἱ τοῦ Δωσίππου, ἄλλα πράγματε
εἶναι τῆς ἐποχῆς τοῦ Νέρωνος, περιμενομένοι νὰ κοιμήσωσι τήν ὁρμαζυκτικών
ἀυτοῦ ἀθῶς. Κατόπιν ἔτυχαν ἐπὶ ἀφθοὸς τοῦ Τραϊάνου, μεχρικοῦ ὁ Μ. Κων-
σταντίνος μετέτειχεν αὐτοῦς εἰς Κωνσταντινούπολις.
μενος ευριπος, αυλαξ πληρης ηδατος, προς διαπορθμευσαν επι σκαφαδιων των προς ιδωθην προσφερομενων. Προ του διαφραγματος εκκετεωθην υπερχεν η διασφαλη, ένθα ιστοντο οι δημαρχοι και οι δημοσιαται εκαστης φατριας, μετα των περι αυτων, επιθεληντο παρα ωτικωρ την ιδιαν αυτοφ φατριων εκαστος, τα πρωτεια των μερων μετα σταυρων βοδιπλωμων 1. Εν συνδυα ηδυναντο εν το τρυποδρομο να παρακαθησαν 150,000 θεατων.

Αμα εκρεματο η σημαδια ανωθεν του προιποδημου, οι θεωρηται εξηταιξαν απαντας τους τηστος, ην ήσαν επιτηδειοι (το σωσππον), μεθ' ο συνηθροιζοντο παντες οι ινοχοι και έδοπιμαζων τας υσπηγγας και τους τηστους.

Μετα την διατασιαν ταυτην έγινετο η κληρωσις των Βενετων και των Πρακινων, δια σφακεριων (κυλημα), εν κληροτι (ορνη, ιμπα) παλλομενων. Τοιαυτην κληρωσιν βλεπομεν και εν Πλακος Ψη, και εν Σορωκλεους Πλάκτρη. Προς τοτο παρευρισκετο ο αρχειαγωγος (πραιτοπυς πιλεταρος), ο τριβους, ο κυροσωρ, ο βασιλικας αμιλλογαρφος (κορδινογαρφος), εις αμιλλογαρφος των Βενετων και εις των Πρακινων, και τοπολοι των εν αξιωματι. Εφετοι των αμιλλογαρφον ητον η σωνταξει των πρακτικων εν τοις κληροθεωντων άμαρτοθρομησιοι συναμα (κορδινια).

Ανα τεσσαρες τεθρηπται εκαστης φατριας διαδοχικως συνημλωντο δια τουτο βλεπομεν τους βηγκριους, οπλι τους ινοχους συγνωμον, αποσυμεουν, μονους δε τους ινοχους τεθρηπτων ανοιξιομενους. Δι' εκαστην φατριαν υπερηφανν τεσσαρα θαλα (βαθα) τετραδες αρματων· άλλα προς τοτο ήρεμων τρεις κληρωσεις (και κυλει τριτων). Μετα την κληρωσιν, προσδιορισετο η ταξις των αρματων επι της υπεληγγος, ιδιως του αρματος εκαστης φατριας το τηλεστερου προς τον καρποτηρα, ης μελλοντος να διανυση την βραχυτερα καρπωλη. Περι της ταξις των τριων αρματων εκαστης φατριας (αι τριγχαι) προς αριστεραν του κληροθεους (οι αριστεροι των δ' βασιων), εγινετο αμιλλογαρφο, συζυγωνησας μεταξυ των φατριων, άνευ κληρωσεως, εκειτ ιματως σημειοντο τα συντεθιμενα του αμιλλογαρφου (κορδινογαρφου).

Την επαυριαν οι δημαρχοι άνηρχοντο εις το μεγαλον πρωτων του

1) Κωνστ. Πορφυρος. 1. σ. 344.
κυαστόριου, ἐνθα ἐξεδικάζοντο αἱ ἑν σάσεις, ἐν ὑπήρχον, ἐνώπιον τοῦ ἀρχιευπόνογου, καὶ ἐγνέω ὅριστικός ὁ κατάλογος (ἐδιδέτο τὸ πέρατον).

Τὴν ἤμεραν τοῦ ἱππικοῦ ἄγανος ἤρχετο ὁ Αὐτοκράτωρ διὰ τῶν ἀνακτόρων, μεθ' ὅν συνεχεῖτο ὁ ἑπτάδρομος. Διήργετο τοισιδ' ἐκ τῶν Ἀγουστίων ἀνακτόρων, εἰσῆρχετο εἰς τὸν "Αγ. Στέφανον, καὶ ἐκεῖ διὰ τοῦ μουσικοῦ κοχλιοῦ ἄνηρχετο εἰς τὸν παρὰ τὸ κάθισμα (τὸ θεωρεῖον) κατοίκων, ἐνθα ἦμεν, βλέπον τὰ πάντα ἐκ τῶν παρακυπτικῶν θυρίδων, μεγαρεῖοι εὐτρεπισθώσι. Παρετάσσοντο τότε τὰ ἀρματα, ὁ στρατός ἔστατο ἐν τοῖς ὄπλοις, φέρον τοὺς ἐπιστεντάς (φλαμούλακας), ὁ δὲ λαὸς κατελάμβανε τὰ βάθρα. "Αμα ἦσαν τὰ πάντα ἔτοιμα, ἔφερε ὁ Αὐτοκράτωρ τὸ στήμα καὶ τὴν χλαμύδας, ὅτε, ἀνοιγομένης τῆς κύλαικας υπὸ εὐνύχου, εἰσῆρχοντο οἱ Πατρικίων μετὰ τῶν στρατηγών, πίπτοτες ἐνώπιον τοῦ Αὐτοκράτορος, ὅστις ἦλεγη, κελεύοντε, οἱ δὲ, ἀναστάμασαι, ἐπιστρέφοντο. Μετὰ τὰς εὐχὰς ταύτας, ὁ τελετάρχης τῆς ἡμέρας (ὁ τῆς καταστάσεως), συμπίπτει τὸ ἄχρον τῆς χλαμύδος τοῦ Αὐτοκράτορος εἰς τρία (ῥοσθέλιον), ἐδιδέν αὐτῷ εἰς τὸν Αὐτοκράτορα, ὅστις, ἀναματιοῦ ἐπὶ τοῦ ἐν τῷ καθίσματι θρόνου (τὸ πέντεν), ἐσφράγιζε μετ' αὐτοῦ (τοῦ ῥοσθέλιον) τὸν λαὸν, πρῶτον τοὺς ἀντικρι αὐτοῦ (τὸ μεσοδήμου), θεύτερον τοὺς Βενέτους καὶ τελευταίους τοὺς Πρασίνους. Οἱ Πατρικίων παρηκαλοῦσαν τὸν Αὐτοκράτορα μέχρι τὸν καθίσματος (ὄμιχευσι), ἰστάμενοι κάτω τῶν βάθρων, καὶ προσκυνήσαντες πάλιν ἀπήρχοντο εἰς τὰς ἱδίας ἑδράς, ἐπὶ νεώματι τοῦ ἀρχιευπόνογου.

Ταύτα ἔπραττον οἱ Πατρικίων, ὁ δὲ λαὸς, ἐνῷ ἐσφράγιζεν αὐτὸν ὁ Αὐτοκράτωρ διὰ τοῦ σημείου τοῦ σταυροῦ, ἐξαλλεῖν,—ἀγίος, ἄγιος, ἄγιος,—οἱ κράκται—πολλά, πολλά, πολλά—ὁ λαὸς,—πολλά ἐτ' εἰς πολλά κτλ. "Αν εἶχον οἱ Βενέτοι τὴν προτίμησιν ἀρματοδρομίας, κληροθέντες πρῶτοι, οἱ κράκται ἐξαλλοῦ ἤχον δ' ἀκνακῇ ὁ λαὸς, Βασιλεῖ τῶν ἄνωθεν Χριστῷ—οἱ κράκται, νανά,—ὁ λαὸς, μονογενῆ λόγῳ τοῦ πατρός—οἱ κράκται, ἀνανάγκα—κτλ. κτλ. Ταύτα ἦσαν τὰ ἄκτα 1).

Ταύτα ἐγένοντο ἀπαραλλάκτως ἐν ἑκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Ἰανουάριου τοῦ ἑτους 532, ὅτε ὁ Ιουστινιανὸς ἀνήλθην εἰς τὸ κάθισμα. Διακριόντος

---

1) Κωνστ. Πορφυριγ. "Εκθ. τῆς βασ. τάξεως σ. 303 καὶ ἐκ.
τοῦ ἄθλου, ἐψάλλοντο ἄλλα, καὶ ἐν τῷ μέσῳ ἄλλα, πρὶν προβῆ ἐν δέωτερον. Ἄλλα, κατὰ τὰς περιστάσεις ταύτας, πολλάκις ὁ λαὸς διέκοπτε τὴν ψαλμοθήκην, ἀποτείχεν εἰς τὸν Ἀὐτοκράτορα δεήσεις ὑπὲρ ὅσων ἤγετο πρὸς θεραπείαν τῶν ὅσων ἔπασχεν. Ἐν Κωδίκι ο Ιουστινιανὸς παρέλαβε τὴν διάταξιν τοῦ Μ. Κωνσταντίνου, ἐπιτρέπουσαν τὸ δημοσίου καθαρóν τῶν ἀρχικῶν, ἢτα τὸ δικαίωμα τοῦ ἀναφέρεσθαι κατ' αὐτῶν. Ὁτε λοιπὸν ἠλθεν ἡ σειρὰ τῶν Πρασινῶν, οὕτως, μὴ ἀνεχόμενοι ὅσα ἔπασχον, ἐξήτησαν παρὰ τοῦ Ιουστινιανοῦ τὴν ἅπαστροφιάν τοῦ θαλαμητόπουλο τῆς ἡμέρας (κοινοκολείαις, σπαθαρίοις) Καλαποδίου, ὡς, ἡφοινικεὶς τῆς ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ "Εθνων, ἀρχηγοῦ τῆς φρουρᾶς, διότι οὕτω δομέστικος τῶν σχολῶν ὤτον, οὕτω δομέστικος τῶν ἕξκουσίων, οὕτω ἑπαρχίας.

Κατὰ τὰ κύρια μέρη τὸ Χρονικὸν Πασχάλιου, πληροίτατα δὲ τὸ Θεοφάνης, ἀπεμνημόνευσαν τῶν παράδοσιν ἤκεινον διάλογον (ἐκτα) μεταξὺ Ιουστινιανοῦ καὶ τῶν Πρασινῶν. Ὁ διάλογος οὗτος ἀποτελεῖ ἄψευδες μνημεία τῆς ἱστορίας, ὅνων αἱ ἀρχαῖα ἐπηγραφαὶ, καὶ ἐπηγραφαὶ πρὸς ἀλάνθασεν τὸν ἐπίσημον τῶν ἱστορικῶν. Ὁ κριτικὸς οὐδὲν ἄλλο ποιεί Γιάννην δύναται νὰ ἑρατήσῃ, διότι αὐτὰ τὰ πράγματα λαλοῦσι πρὸς ἡμᾶς, ὡσε ὅσα καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἀνεκδότοις τοῦ Προκοπίου εὑρίσκονται, ὑποκοινόν πρὸς τοιοῦτον ἄψευδες μνημεία, εἶναι ῥήητα πάσης ἀμφιβολίας. Ὅταν λοιπὸν ἡ Προκοπίος βεβαιῶσι, ὡς ἐγὼ πρὸς τοὺς Πρασινοὺς ἀντιπάθειαν ὁ Ιουστινιανὸς, εἰς οὖδεν τῶν νεωτέρων ἐπηρεάτοι τοῦ ἀμφιβαλλοῦ τὰ ἡμερίδια. Τάχα καὶ ὁ δικαίωτος Βασίλειος δὲν δύναται νὰ ἔμπλεσαν συμπάθειαν πρὸς ταύτην ἢ ἐκείνην τὴν μερίδα; ἢ δὲν ἐπηρεάσε ὁ Ιουστινιανὸς νὰ μισῆ τοὺς Πρασινοὺς, ἄν οὕτω ἤσαν ἐξώλες καὶ πρώλες;

'Αλλ' ἐγράμθεα εἰς τὸν διάλογον (ἐκτε):— "Εἰς τὸν πολύτατον, Ιουστινιανὲ Αὔγουστε, τοῦ βίνκας (νίκα), ἄδικοιμοι μὲν ἀγαθὲ, σὺ βεβαιῶσι, εἶδεν ὁ Θεός, φοβοῦμαι ὑμᾶς, µὴ πλέος εὐτυχία καὶ μέλλω χοροῦνεν." —Κατ’ ἐντολῆν τοῦ Ιουστινιανοῦ ἔρωτα ἀπὸ τὸ καθίσμα-

---

1) L. 3. C. de off. rect. (1, 40).
2) Θεοφάνειον, Χρονογρ. I. s. 278.—Χρον. Πασχ. λ. s. 620.—Περίκ. Περί Περισ. πολ. I. s. 449.—Κεδρήν I. s. 647.
τος ὁ ἡλακτιμπόλος εὐνοῦχος (μανδάτωρ). «Τις ἔστιν, οὐκ ὁδὰ—δηλ. δὲν ἐννοοῦ παρὰ τίνος ἀδίκεισθε.»

«Οἱ Πράσινοι. Ὅ τελεονεκτῶν με, τρισκύγνωστε, εἰς τὰ Τσαγγάρια εὐρίσκεται.

«Μανδάτωρ. Οὐδείς ὑμᾶς ἀδίκει.»

Μετά ὑπερφυγάς ἐπὶ τέλους οἱ Πράσινοι: «Καλοπόδιος ὁ σπαθάριος ἀδίκει με, δὲσποτα πάντων.

«Μανδάτωρ. Οὐκ ἔχει πράγμα Καλοπόδιος.»

Οἱ Πράσινοι προφέρουσι κατ' αὐτοῦ κατάρας.

'Ὁ Μανδάτωρ εὖ ὑμόμακτο τοῦ Ἰουστινιανοῦ: «Ὑμεῖς οὐκ ἔρχεσθε εἰς τὸ θεωρήσαι, εἰμὴ εἰς τὸ ὑδρίζειν τοὺς ἔρχοντας (δηλ. τὸν Κα-

Καλοπόδιον).»

Οἱ Πράσινοι ἔξακολουθοῦσι, τότε ὁ Μανδάτωρ ἐκπεφυγῆς κατ' αὐτῶν τὴν βαρυτέραν ὑπὸν ἐκεῖνης τῆς ἐποχῆς, περὶ ἣς μόνης ὑπάρ-

χει αἴσθησις, ὅτι ἔσεν αἰρετικόι. «Ἡσυχάσατε, Ἰουστινιαῖοι, Μανιγχαῖοι καὶ Σαμαρείται.»

"Επονται ἐπίκλησις τῆς Θεοτόκου, ἀγανάκτησις τῶν Πρασίνων, ἀποκαλομένων ἄρετικῶν καὶ διαμαρτυρομένων, ὅτι εἰς ἕνα βαπτίζον-

ται, ως ἐκέλευσον ὁ Ἀυτοκράτωρ. ι' ἀπελαί τοῦ Μανδάτορος.

"Ὅτως, εἰ μὴ ἢσυχάσατε, ἀποκεφαλίζω ὑμᾶς. Νέα διαμαρτυ-

ρησις τῶν Πρασίνων ὑπὲρ τοῦ δικαίου τοῦ ἀναφέρονται. 'Ὁ Μανδάτωρ ἀνακρύπτει τὴν ἐλευθερίαν τεκύτην. Τι ὄρθελι, ἀποκεφάλονται, ὅταν κολάζωνται μόνον, διότι εἰναι Πράσινοι.

Παρεμβιάζονται τότε εἰς τὸν διάλογον οἱ Βένετοι. «Τοὺς χονείς ὁλοὺ τοῦ σταδίου ὑμεῖς μόνοι (οἱ Πράσινοι) ἔχετε». 'Απαρεθροῦσιν οἱ Πράσινοι τοὺς ροςενυθέντας παρὰ τῶν Βενέτων, τὸν ἐλεύθερον εἰς τὸ Ζεύγμα καὶ τὸν ιὸν τοῦ Ἐπαγάθου.

'Επαναλαμβάνει ὁ Μανδάτωρ: «Βλάσφημοι καὶ θεοχάλητοι, ἔως τότε οὐχ ἦσαν ζεις;

Οἱ Πράσινοι πρὸς τὸν Αὐτοκράτορα. «Ἀν θεραπεύνται τὸ κράτος 

σου, στέγω, καὶ μὴ θέλων, τρισκύγνωστε, ὁλα, ὁλα σιδα: ἀλλ' 

σωπῶ: σῶζου δίκη, οὐκ ἔτι χρηματίζεις (δηλ. ὄχετο ἡ δικαιοσύνη).

4') Διὰ τῆς διατ. 5 Κόσ. (1, 4), de summa trin.

22
μεταθαύμα καὶ τὸτε ησυχαζόν μᾶλλον δὲ ἑλληνίσκει συμφέρει, καὶ 
μὴ βενετίσσα, ὁ θεὸς οἴδεν».

'Απειλητικοὶ ἐγείρονταί οἱ Βένετοι. «Τὸ μείον, σὺ θέλεις βλέπειν 
καὶ εἰρήνης παρενεχαί μοι.»

Οἱ Πράσινοι ὁρθοὶ πάντες. «Ἀνάσκαφη τὰ ὅστα τῶν Ἱεροῦσίνων»
—καὶ ἀπέρχονταί.

'Οποια ὁπτὰ χαραμοδία! Ἐν μέσῳ θεάματος πανθύμου, ἐν λει-
τουργικῇ ψυλλωδίᾳ τελομένου, διὰ τοῦ ναοῦ καὶ ἁγιᾶς, προσβολὴ 
κατὰ θαλάμηπολου τοῦ Ἀὐτοκράτορος, ὡρὴ ἄνω τοῦ ἐπιβάλλοντος σιω-
πῆν, ἔναθεν τὸν ἀυτοκρατορικό θεωρεῖν ἑκατεροτηςομένη κατηγορία 
ἐπὶ αἱρέσει καὶ ἄνακμας θειῶν καὶ ἀνθρωπίνων, ἀντεγκαλήθαις ἀμο-
βαίναι ἀπὸ φατρίας εἰς φατρίαν, διαστρέφοντο τὸν ἱππόδρομον ἕω 
ἀκροὶ τοῦ ἄκρον, τελευταῖον ἀκραὶ ἑρημεῖ καὶ ἀπέλευσας τῷ ἡμίσιο 
τῶν θειῶν. 'Ο 'Ισωτικανὸς ἤκουσε τὴν προσβολήν, ἤπειρήσας, ἀλλ' 
ἐπὶ τέλους ἑσιώθησε, καὶ μετὰ τὴν ἀπέλευσαν τῶν Πρασιῶν ἐξηκο-
λούσθησαν ὁ ἱππόδρομος διὰ τῶν Βενέτων.

'Ως ἐπραξὶν ὁ 'Ισωτικανὸς ἐπανελθὼν εἰς τ' ἀνάκτορα; 'Εθεολύθη 
περὶ τιμορίας ὁ ἀπειλήσας ἀποκεφαλισθείς καὶ ἐπικρεμάτως κατηγο-
ριαν αἱρέσεως; 'Εφερίσθη περὶ ἀποκαταστάσεως τῆς τάξεως;

'Ο συγγραφέως τῆς ιστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ 'Εθνος λέγει, ὅτι 'ἐν 
τῇ ἑπούσαν ὁ ἐπάρχης τῆς πόλεως Ἐυθαίμων, ἠναζήτηται τοὺς 
κλέον τῆς ταραχῆς τούτης, συνέλαβεν ἐπί, ὅν τέσσαρες μὲν ἀπε-
κεφαλίσθησαν ἀμέσως, τρεῖς δὲ κατεδικασθῆσαν ν' ἀπαγγειοθείην.

'Αλλ' οὕτω δὲν ἔχει ἡ διήγησις, τὸ μὲν, διότι καθηκόντως δὲν 
ἐγένετο, οὕτω διεκρίθησαν πρωταίτης, τὸ δὲ, διότι ὁ Θεοφάνης, ὁ λο-
λών περὶ τῶν ἑπάτων τούτων, σαροὶ ἔχει, ὅτι οὗτοι ἐκρατησθοῦσα ἐπὶ 
fonoς, ἐνῷ οὕτως φόνος, σὺτε μισουπαργότε ἔχε γίνει ἐν τῷ ἱππόδρομῳ.

'Ἡ ἑλληνική τῶν πραγμάτων δεικαίνει ἑναργεστάτα, πῶς ἐκ 
λοιπον ἀρξώμενο προέκυψαν μέχρι στασιαστικῶν πράξεων, καὶ τε-
λευταίων μέχρις ἄειματος σφαγῆς.

Ἀι φατρίες τότε δὲν ἐστὶν ἰδέαις καὶ ἀρχαῖς, οὗτο εἶχον πολιτικὸν 
πρόγραμμα. Οἱ ἔνθερμοι καὶ ἐνδομαγχόν πόθοι αὐτῶν ἤσαν ἡ ἀτιμο-

1) Θεοφάν. Χρονογρ. 1. σ. 278.
Ἰδίας μερίδας, ὥς μὲν φωνῇ ὑπὲρ αὐτῶν ἴμηθεν.

Παρὰ τὸν ἑρωεύθη ἐν τῷ Σεῦγματι ὁ ξυλοπώλης, ὡς τὸν Ἰσσάκα λέγειν, ἐσήκουσε δὲ καὶ τὸν Πράσινον, οὕτως ἐσήκουσε τὸν Πρασίνον. Εἰς τοὺς ἑτέρους ἀττικοὺς τοὺς, διδόμενος ἀνθιμορφιαν καὶ ἐδίδετο, ὅσας τὸ πρῶτον ἔνθεφε στοιχείας τὴν εἰκονουμένην φατρίαν.

Ὁ Ἰουστινιανὸς οὐδεμίαν εἰσῆκουσε δέκιν τῶν Πρασίνων, ἀλλὰ ἐνετείνει τὴν εὐστρεπσίαν τῆς ποιικῆς δικιαστικῆς.

Μετὰ τὰς ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ κερτομίας, κεχρωμένος δὲ Ἀυτοκράτορ, ἐσήκουσε καὶ τὸν ἱμήριον τοῦ ταυτοῦ, καίρου τῆς ἀπαντήσεως δίδων εἰς τὰς ἱδρυμένες τῶν Πρασίνων, ὃς ἦν μὲν τὸν τοῖς προσφυγίναις υἱῶν κεφαλαία πίπτουσι πρὸς ἀνταπόδοσιν τοῦ ἀσεβοῦς θράσους.

Ἐκφάνη γὰρ ὁ Ἐπαρχὸς Ἐυθαῦμων ἐνεκα προηγομένων φῶνων ἐπὶ τὰ ὑποδίκες ἐν ταῖς εἰρκταῖς. Ἀμέσως τὴν ἐπαύρων ἀπταγγέλθη ἡ κατευθυνσικὴ ἀπόφασις τεσσάρων μὲν ἑπὶ καρατομίας, τριῶν δὲ ἑπὶ ἀγγέλης. Ἀνευ ἀναβολῆς προεύθη ὁ Ἐυθαῦμως εἰς τὴν ἐκτέλεσιν, μετὰ πολλῆς παρατάξεως καὶ ἑπὶ παρουσίᾳ μεγάλου πλῆθους· ἀρχέ μέχρι τῆς ὥρας ἑκείνης οὐδεμία εἰρήνη γίνεται στάσεις, οὔτε ἡτον θυσιασιον, ἵνα τῶν Βένετοι καὶ Πράσινοι ὅσιον διηρημένοι. Ἔξον τῶν τριῶν ἕπαγχοι 


'Ο Ἰουστινιανὸς, βιέτων ἀμφοτέρας τὰς φατρίας ἐν συμφιλίωσι, οὐδὲν ἐσώλημα να πράξῃ, ἀλλ' ἤλπιζε να κατευναυθή ο σάλος καὶ τότε να τιμωρήσῃ ἐν ἁσαλείᾳ. Ἀλλεπάλληλος συνέβησαν τὰ μέχρι τούτου, διότι ὁ ἰππικὸς ἄρχον τῶν εἰδών δὲν ἔρθησε να περιμεθή. Κατὰ τὸ σύνθες λοιπὸν μετέβη ὁ Ἀὐτοκράτωρ ἐν πλήρῃ πομπῇ καὶ διὰ τῆς γινομένης λειτουργίας ψαλμοθέας εἰς τὸ κάθισμα τοῦ ἱπποδρόμου· αἱ ἁρματοδρομίαι ἐξηκολούθησαν μέχρι τοῦ εἰκοστοῦ δευτέρου ἕξοδου (βαίου), ἀντί δὲ ὦμων πρὸς τὸν Ἀὐτοκράτορα ἱκουόντο ἐν ψαλμοθήκῃς τῆς ἀμφίποτος τῶν ὑπὸ κακούργων. 'Ο Ἀὐτοκράτωρ ἔμενε θεατής ἀπαθῆς, οὐδεμιὰν διδὼν ἀπάντησιν. Τελεσθέντος τοῦ ἀγάνος, οἱ δὴμοὶ δὲν ἁνευρήσαν τον Ἀὐτοκράτορα, κατὰ τὸ σύνθες, ἀλλ' ἁνευρήσαν ἀείτως. «Φιλανθρώπων Πρισίνων καὶ Βενίτων πολλὰ τὰ ἔτη!» Τούτῳ ἦτον σημείο ἀλλάθαστον τῆς συμφιλίωσεως τῶν φατριῶν ἐπὶ σωτηρίᾳ κακούργων.

Τώοντι ἡ συμφιλίωσις μεταξὺ τῶν φατριῶν ἐγένετο πλήρης καὶ σύνθες ἔδοθε διὰ τῆς λέξεως Νίκα, ὡστε νὰ γνωρίζονται καὶ νὰ διακρίνονται ἀπὸ τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν σωματοπολικῶν, δυσαρεστῶν ἐνανιμικῶν ὑπὸ ἀλλὸ ἠγομένως. Ἕκ τοῦ συνθῆκου τοῦτον ὄνομαζε καὶ ἢ στάσει τῆς Νίκα 1).

'Ἐπεθύνουσα νυκτὸς, τὰ πλῆθος συνέρρεσαν πάλιν εἰς τὸ Πραιτώριον τοῦ Ἐπαρχοῦ Εὐδαίμονος, ζητοῦντα τὴν ἀπόλυσιν τῶν κακούργων. 'Ο Ἐπαρχὸς οὐδεμίας πάλιν ἢλίως παύσαν ἀπαντήσεως. 'Εν ἐξάφει τῶν παθῶν καὶ ἐν τῇ παροργίᾳ, διὰ τὴν περιφρονουμένην δήσαν ἀπαντος τοῦ λαοῦ, οἱ δραστικῶτεροι ἐδολο εἰς τὸ Πραιτώριον τύρ, τὸ παρεχόμενον εἰς τὸ ἀνάκτορον τοῦ Κωνσταντίου. Τὸ πῦρ διεσάδη ἐν ἄκαρε καὶ θὰ τὰ μεταξὺ μέχρι τῆς Χαλκῆς ἁργοστρατεία καὶ τὸ μεγαλοπρεπὲς μέγαρον τοῦ Πατρικίου Λαύσα ἐγένοντο παρανάλωμα τοῦ πυρός. 'Εν τῇ μέθη τῆς διαρκήγος οἱ σταυρισταὶ ἐσφάζον τοὺς προστρέχοντας εἰς ἀπόστασιν τοῦ πυρὸς στρατιώτας. Μυρία ὅσα κακούργηματα διεπράχθησαν ἐν τῇ νυκτὶ παύσα.

Μέχρι τῆς πρωίας ὄμως φαίνεται, ὅτι ἦ πυρκαία περιστάλη καὶ τὰ

1) Προκόπ., Ἡπεὶ Περα. πολ. σελ. 120, 133 ἐμφανιζόμενα, — Ἡσυράν., σελ. 283.
2) Μαλακάς, σ. 474. — Προκόπ. σ. 421.
περί της στάσεως τού Νίκα

άγρια πλήθη δίεσκορπίσθησαν. Ὁ Ἰουστινιανός, έν τῇ ἁμηχανίᾳ περὶ τοῦ προκτέου, ὑποκρινόμενος γαλήνην, διέσταξε πάλιν ἱππικόν ἁγώνα, ἐλπίζων ὅσα νὰ καταπράγηση τοιούτοτόπως τὰ πλήθη καὶ νὰ κατασβέσῃ τὴν ἕξαψιν, διὰ νὰ πράξῃ ἐπειτὰ ὅ, τι σκληρόν διενειστὸ πρὸς ἐκδίκησιν. Τρώντα τὴν ἐπαύρων τῆς πυρκαίας ἐκρεμάσθη πάλιν εἰς τὸν ἑπτάδρομον ἡ καταρκὴ σημαία (τὸ βηθάριον), πρὸς ἀναγγέλλαν τοῦ ἑπαναλαμβανομένου ἱππικοῦ ἁγώνος. 'Αλλ' εἰς μάτην τὰ ἐκτραγηλισμένα πλήθη δὲν κατηνασθήσαν, καὶ τοιαύτα ἄκακα ὑποχωρήσας καὶ θυσεῖς ἡμέραν τὸ θράσος αὐτῶν, κωπόσα τὴν γνώμην τῶν αὐτοῦ μαθητῶν. Ὡς νέαν ὑέριν ἱδειρόντως αἱ φατρίας τὴν πρόσκλησιν εἰς τὸν ἑπτάδρομον, ἀπετελέσθησαν νὰ ἐμπρόσθησιν αὐτῶν, ἱππομαχοῦσι διὰ τὰς πυρυφλέκτους ἐπὶ τῆς ἀνάσατρας. Αὕτη, λίθινος υὸς, οὐδὲν ἐπιθεῖ, κατεικά ὁμοιὸς ἡ μεγαλοπρεπῆς στοῦ (τὸ δημόσιον ἐμβολον) καὶ τὸ μαλακεῖον τοῦ Σεβήρου, καλομένην Ζευξίππος, πρὸς τὸν Κεράτιον καλπον. Ἔν τὸ ἁγρίῳ τούτῳ θρόβῳ καὶ ὑπὸ τὴν λάμψιν τῆς πυρκαίας, τὰ πλήθη συνέρρεσαν ἐξωθέν τῶν Ἀνακτόρων, ἐνδέχετα καταράμει τὰ δύο σπουδαιότερα τότε πρόσωπα τοῦ Κράτους, ὁ Ἰωάννης ὁ Καππαδόκης καὶ ὁ Τριβωνιανός.

"Οσον ἄν διέφερεν ὁ χαρακτήρ καὶ ἡ ἀνάτροφη τῶν δυό τούτων ὑποργών τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ἄμφοτεροι ἐκμειεύοντο ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ πάθους τῆς ἀπληστίας. Οὐδεὶς ἁμφισβητεῖ τὰς εὐφυτάτας νομικὲς γνώσεις τοῦ κωχίστορος Τριβωνιανοῦ, ἢ τοῦ Βασιλικοῦ παρεδροῦ (Συμβουλίου). Εἰ καὶ τὸ γένος Πάφφολος, ἢ τὸν όμοιοι λιαν αἰμιλῶς καὶ γλυκής τοὺς πρότους, ἐπισκαίξας τῆς φιλοχρηματίας τὸ νόσημα διὰ τῆς μεγάλης αὐτοῦ παιδείας καὶ τῆς ἐπιτηδείου κολακείας τοῦ Αὐτοκράτορος, πρὸς ὅν ὑπεκρίνετο εὐσέβειαν, ἔντοτα ἀπεμπολῶς τὸ δίκαιον εἰς τὰ πλείονα διδόντας. Ἀπεναντίας ὁ Ἰωάννης ὁ Καππαδόκης, πρὸς ὅν ἐπιγράφονται πλεῖστα Ναξαρί τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ὡς ἐνδοξότατον Ἔπαρχον τῶν ἱερῶν τῆς ἐω πρακτικῶν, ἦτο τραχὺς καὶ ἀπαιδευτός, μέχρι τοῦ ἀρίστου ἀναφανθῆναι πράττων παῦ τὸ ἐρωτόν πρὸς ἀχύρως τῆς ὑπότατος, τὸ δὲ λοιπὸν τῆς ἡμέρας κατατρίβων εἰς πότον καὶ ἡδυπάθειαν. Ὁ Ἰουστινιανός εἶχεν αὐτὸν περὶ πολλοῦ διὰ τὴν ἐξώσιαν, τὸ μάχην καὶ τὴν ἀσφάλειαν τῆς κρίσεως."

1) Προοψ. Περὶ Περσ. πολ. Ἰ σ. 121, 122.
Ο πάταχος τού εξωθεν των 'Ανακτόρων πλήθους, άντικευε μερίου μέχρι τῶν ἑγκάτων τῶν 'Ανακτόρων καὶ ἐραίνετο πάντοτε αὐξάνων. Μὴ τολμῶν ὁ Ἰουστινιανὸς νὰ διατάξῃ ἐπίθεσιν, εἰτε διότι δὲν ἐπη- στεύετο εἰς τὴν φρουρὰν, εἰτε διότι δὲν ἦτον αὐτὴ ὁξιόμαχος, τὸ ἐλάχιστον δὲ πταισμα ἦδύνατο νὰ φέρῃ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀκροσφαλῶς ὅρων τὴν περιτροπὴν, διέταξε πρόσωπα, ἀπολαύστα ὑμηττικύττας, νὰ ἐξετάσωσι, ποιόν τὸ αίτημα τῶν στασαίζωντων. Τραῖς ἐξῆλθον πρὸς τὸν λαὸν, ὁ Πατρίκιος Βασιλείδης, ὁ ἀρχηγελαμπόλος Κωνσταντῖλος καὶ ὁ τότε ἀπανελθὼν ἐκ τῆς Ἰλλυρίας στρατηγὸς Μοῦνδος. Μετὰ κότον ἠδυνήθησαν οὕτω νὰ ἐπιθάλασσα σιωπή, διὰ νὰ μάθωσι ποιόν ἦτο τὸ ζητούμενον. 'Ὁ λαὸς ἀπήντησεν, ἀπαναν τὰς κεραλὰς Ἰωάν- νου Καππαδόκου, Τριθωνικοῦ καὶ Ευαίμωνος1. Ο Καλαπάδιος, ὡστε ἐραίνετο ἀρχιμικὴς ἢ αίτια, ἡ ἐλημνονήθη κατὰ τὴν πρόοδον τῆς στά- σεως, ἡ πλακώτερον δὲν ὁμολάμαθη πλευρὰ, ὡς φίλος τῶν Βενέτων, συ- στασαίζωντων ἦτο μετὰ τῶν Πρακινών.

Ὁ Ἰουστινιανὸς κατὰ μέρος ἐνδεδωκεν εἰς τὸ αίτημα τοῦ ὄχλου, ἀποτέλεσμα ἀμέσως τὰ τρία μιστὰ πρόσωπα ἐκ τῆς ἀπερίας καὶ διορίας, ἀντὶ τοῦ Ἰωάννου, τὸν Πατρίκιον Φωκὰν τὸν Καρτεροῦ, ἀντὶ τοῦ Τριθωνικοῦ, τὸν Βασιλεῖδην, καὶ ἀντὶ τοῦ Ευαίμωνος, τὸν Τρί- φωνα.2

Μετὰ τὴν παραγωγὴν ταύτην ἔλπιζεν ὁ Ἰουστινιανὸς νὰ κοπαση ὁ σάλος, ὁ τοιλάχιστον νὰ διασκορπισθῇ τὸ πλεῖστον μέρος τοῦ πλή- θους, ὡστε νὰ μὴν προβῇ τι αἐριῶν καὶ ἀπροδικοῦσαι ἐκ τῆς προϊσ- σεις ἐξάψεως. 'Ἐν τῷ μεταξὺ ἥρξατο νὰ ὑποπτεύεται καὶ τοὺς ἀνέφεοις τοῦ Ἀνακτορίου, τὸν Ὑπάτιον καὶ τὸν Πομπύτιον πρὸ τῶν οὔτως, οὕτως μέχρι τῆς ὁρας ταύτης οὐδαμοῦ ἐραίνοντο, ἀλλὰ ὅσως ἐγκαζότο ἐν χρυστῷ, ὑποτέρωντος τῆς φλεγμονῆς. Ἀμφότεροι προςήλθαν ἀμέσως, διευκόνουσες πλήρη ἀφοσίωσαν, ἀλλὰ μὴ πελεθνῇς εὐθυμίας τῶν Ἰουσ- τινικῶν.

Ἡ ἀγγελία τῆς παύσεως τῶν τριῶν ὑποργῶν οὐδὲν ἐπέφερεν ἀπο- τέλεσμα εἰς τὸ πνεῦμα τοῦ πλήθους, ἐν πλήρει ἄχροντει διαικεμένου διὰ τῶν παραγωγήσεων. Ἀφοῦ οὐδὲν ἄλλο ὑπῆρχε μέσον πρὸς κατα-

1) Μαλαλάζ, σ. 478.
2) Χρον. Παγχ. σ. 624.—Μαλαλάζ, σ. 478.—Προκάπ. σ. 423.
πως τῆς δεινομένης λαχλαπώς, ὅπες ἐράνετο πλέον ἀπειλοῦσα καὶ 
αὐτῶν τῶν Αὐτοκράτορα, ὑπερήψυσε τέλος ἡ γνώμη τοῦ Βελσαρίου, 
προτεινόντος ἐφοδιαν. Ἐπὶ κεφαλῆς τῶν Γότθων ἐξορμῆ ἐκ τῶν ἀνακτό-
ρων ὁ ἀπρόμπτως Στρατηγός καὶ προβολικών μεθοδικῶς ἀπὸ ἀγμαῖς εἰς 
ἀγμαὶ κατά τὸν ἀτάκτον πλῆθος καὶ κατασφάξαντος πάντας τοὺς προ-
τυχάντος, ἡλευθέρωσε τὰ πέρι τῶν Ἀνακτόρων. Δὲν ἠκούετο πλέον 
ἀντιχών ἐν αὐτῶς ὁ βαριόδους κλύδων τοῦ ἐκμανείτος πλῆθος καὶ 
ἡ γαλήνη ἐράνετο ἐπανειλθώσα.

Ὁ ἔμπειρος ὁμος Βελσαρίους δὲν ὕπατατο, βλέπον, ὅτι πάροι τῶν 
Ἀνακτόρων τὰ στήριγν τῶν ᾦχου ὑπήργουν πωκα, ὅτου δὲν ἤγον φήξ-
σει τά ξηρα καὶ τά δύρα τῶν Γότθων. Ἔκρυνεν ἐπομένος ἀσφαλέ-
στερον νὰ διεκκυτερεύσῃ μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἐν τῷ τετειχισμένῳ 
περιοχή τῶν Ἀνακτόρων, ὡς ἀποτελοῦσιν ὁχύρων φρουρίου. Ἀλλὰ 
μᾶλς ἀπεσάρθη, πάλιν τὸ κύμα τῶν ᾦχου σφοδρότερον ἐπανείκασθη καὶ 
βειοτέρον, διότι ἀμώς ἐνέπτηκε τὴν Χαλκήν, ὅτι τῶν χαλκόστηγον 
pυλῶν τῶν Ἀνακτόρων. Τὸ πῦρ διεδόθη εἰς τῶν στρατώνα (πάρτικον 
tῶν σχολαρίων) καὶ εἰς τὰ γραφεῖα (τῶν προτερών καὶ κχιδιδᾶ-
tων). Ἐνὼ τὰ πάντα κατέβαλλον οἱ στρατιώται, ὅπως μὴ διεδόθη εἰς 
tὰ Ἀνάκτορα τὸ πῦρ, ἐνεπρήσθη ἡ Ἁγία Σοφία, ὅτι ἦτο τότε τὸ 
θαυμασμότερον καὶ πολυτέλεστερον κτίριον τῆς Πρωτευουσῆς, διὰ τῶν 
κίονας καὶ τῶν λοιπῶν ἀυτῶν κόσμων. Ἀπὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας τὸ πῦρ 
μετεδόθη εἰς τὸ λεγόμενον Ἀγιουστάιον, ὅπου ἦτον τὸ βουλευτήριον τῆς 
Συρκλήτου, ἀπεταφρώθη δὲ ἀπασά ἡ ἐκεῖ ἄγορα, μοναδική διὰ τὴν 
μεγαλοπρέπειαν τῶν περὶ αὐτῶν μεγάρων τῶν μεγαστάνων.

Αἱ φλόγες τοῦ πυρὸς ἐπὶ ἄνω ἡμέρας ἔδοξον εἰς τὸ πλουσιώτερο 
cαι μεγαλοπρεστέρω τοῦ Βυζαντίου τμήματι, συνάμα δὲ ἐγίνοντο 
σφαγι καὶ λειχάσια. ὅτε τὴν τρίτην ἡμέραν κατέλαβε πάντας ὁ 
κάματος. Σπέιραι διέτρηκαν τὴν πύλην λαφραγμώρως καὶ πράττου-
cαι παντες εἰδοὺς ἐγκλήματα. Τοιαύτη τις εἰσέβαλεν εἰς τὸν ἔτο τοῦ 
Ἰουλιανοῦ λυμένος ο XCTestον τὸν Πρόβου, ἄνεψον τοῦ Ἀναστάσιου, τῆς 
τρίτην ἡμέραν, ζητούσα ὡς ἡ νέα Αὐτοκράτορα, ἀλλ' ὁδίγησαν τούτων 
eυροῦσα, ἐνέπτηκε τῇν αἰθίαν, διὰ νὰ μὴ παρέλθῃ ἡμέρα ἄνεν ἐμπτη-
σμον.

Τὴν ἐπάρουν παρασκευῆν, συμβούλια διεδέχοντο συμβούλια ἐν τοῖς 
ἀνακτόροις, ὅπου ἦσαν πάντες οἱ συγκλητικοὶ, ἀλλ' ὁδιμέμει γνώμη
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

επεκράτει. Ὅσοι διέμενεν ἐν τῇ περαικῇ τῶν ἀνακτόρων, οἱ δὲ στασιάται, ἀναλαβόντες δυνάμεις καὶ υδάμου ἀπαντώντες ἀντίστασιν, ἐπειράθησαν νὰ βάλωσι πῦρ εἰς τὲ ἀνακτόρα, ἀρχικοὶ ἀπὸ τῆς βο-

δεικνυτικῆς πλευρᾶς, ἀπετέρωσαν δὲ τὸ πραξικόριον, ὅπως ἦσαν τὰ

σκίνια, ἦτοι τὸ ὑποτρόφον τῆς δικαιοσύνης. Αἱρήνης πνεύμασις βορβάρες ἐδιώκε τὸ πῦρ ἐξ ἀυτὸ τοῦ πραξικορίου καὶ ἐκαύθη τὸ βαλκανικό τοῦ Ἀλα-

ἐζάνδρου, ἢ Ἀγ. Εἰρήνη καὶ δῶι ὑπερμεγέθη νοσοκομεία (ζενώνες) μετὰ τῶν ἐν αὐτοῖς.

Ἐν τοσούτῳ ἀφίχθησαν τὰ πανταχόθεν προσκληθέντα στρατιωτικὰ σώματα κατὰ τὴν νίκη τῆς Παρασκευῆς πρὸς τὸ Σάββατον, τὴν δὲ πρωίν ἔδειξαν μέχρι τοῦ κατακαθήνετο Αὐγουσταίου, ὁδεγοὺς προσδοκώντων αὐτὰ μετὰ τοσούτην ἀπροκατά τὸ Ἰουστινιανοῦ. Ἡ ἔφοδος τοῦ στρατοῦ κατὰ τὸ πλήθος ὑπῆρξε μακανώδης, καὶ πλείστοι ἔπεσαν νεκροί, οὗς ὑφόντες οἱ στρατιώται ἔφτιπτον εἰς τὴν ἀλάσσαν 4.

Ἐνιαυτὸ πειραματιδῶς ἐμάρχετο ἐν τῷ Αὐγουσταίῳ περὶ τὴν ἀψίδα τοῦ μελίου ὦχλος καὶ στρατός, ὁ κλήρος τῆς πρωτευουσάς συνθέσει-

πτετο, ἐν δὲ ἑίνε καθήκον, νὰ μὴ μὲν ἄδραντος ἐν μέσῳ τῶν

γυμνόμενων. Ὑπερισχύσασιν ἡ γνώμην, ὅτι πρέπει νὰ ἔξωγηρὰ ἡ ὑρη-

σικευτικὰ αἰσθήματα, πρὸς κατείσχον τῶν ἐξαγριωθέντων πνευμάτων.

Ἐπὶ τούτῳ ἐν παρατάξει καὶ ἐν στολῇ, προκομιζόμενον τοῦ σταυροῦ, κατανύσθη ἐς τὸν τόπον τῆς συμπλοκῆς. Τῇ ἐπικεφαλείᾳ ὁ λαὸς, ἢδον ἐρχόμενον ἐν λείταμι καὶ ψαλμοδίᾳ τοῦ κλήρον, δὲν λέγει ὁ Ξωνα-

ράξ: περὶ τῶν ἐκ τοῦ Παρθικοῦ πολέμου ὅμως ἐπανελθοντος Ἠρόουλον ἐνδείκται, ὅτι οὐδὲν ἐδείχθη πρὸς τὸ ἱερατεῖον σέβας, ἀλλὰ, διασχί-

ζοντες αὐτὸ καὶ ἀποδιοῦντες καὶ σταυροῖν καὶ εὐαγγέλιον, ἐξηπολυθῆσαν τὸ καίματηρόν αὐτῶν ἔργον 1.

Μέχρι τῆς στιγμῆς ταῦτας μᾶλλον ἔφανεν, ὅτι τὰ τελευταία στρώματα τῆς κοινωνίας ἔχουν ἀνατιναχθῆ, καὶ ὅτι οὐδεὶς τῶν σπου-

δαίων δειοῦν τὰ γενόμενα, παρατάντα τὴν ἐν χρόνος ἀπαθείας καὶ

φαινομενικοῦ ἀρχηγοῦν τὸν πένητος ὦχλον, λυσσώτος κατὰ τὸ κρείττονα λαχόντος μοίραν ἐν τῇ κοινωνικῇ ἀναστάτησι.

Ἀφότου ὁμοι ὁπόταν ἀπροσφόρος περιοδεύθησαν τὰ σύμβολα τῆς

1) Ὑσοφάν. Ι. σ. 284.—Χρονικ. Πασχ. σ. 622.
2) Ξωναράς, XIV. κεφ. 5'.
πίστεως καὶ ὁ ἱερὸς κλήρος παρὰ βαρβάρων Ἑρούλων, ἡ στάσις ἔλαβεν ἄλλην ῥοτήν. Ὁ θρησκευτικὸς φανατισμὸς ἔξηρθη εἰς τὸ ἐπάχρον ἐπὶ τοσοῦτον καθ’ ὅλας τὰς τάξεις τῆς κοινωνίας, ὡστε καὶ αὐτοὶ αἱ γυναίκες μετέταχον τὰς στάσεις, βίπτουσα ἀπὸ τῶν σκιών χερά

πους, λιθοὺς καὶ ὁ,τι εὐρίσκον πρόχειρον, ἐνώ οἱ άνδρες καρτερικῶς ἐμαχοντο ἐν ταῖς ἀγμαῖς. Τοιαῦτη ἀντεστάθη πεισματικότης ἀντίστασις, ὡστε οἱ στρατιῶται, διὰ νὰ προχωρήση, ἔβεβη τοὺς εἰς τὰς οἶκους, ὡστε ἐκδιώκει τοὺς ἐξ αὐτῶν μαχημάτων. Οὔτω προβαίνων ἡμᾶς πρὸς βῆμα ἐρήθαι μέχρι τῆς Ὀκτάγωνος, ἔθα ἤκοτον ἡ βιβλιοθήκη καὶ ἡ κατασκευὴ τῶν φιλάκων αὕτης. Οἱ στασισταὶ κατέλειπον τὴν Ὀκτάγωνον πρῶτοι καὶ ὁμογενείως πανταχοῦς, ἀλλ’ οἱ στρατιῶται, μὴ ἔχον ἔλλος ὁ νὰ πράξῃ, ύψηθη τὴν Ὀκτάγωνον, ὡστε ὅλοι οἱ ἐν αὐτῇ θησαυροὶ κεφαγήματα ἐγένοντο παρανόμως καὶ πυρός. Ὁ τι εἰσετέθη διεμενεν ἐρήθω ἐν τῷ ἐκκλησιάτηρῳ τούτῳ μέρες τῆς πόλεως κατεστάθη πρόβατος, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου καὶ ὁ πάντες ἄκοι ἐναποτί σαμ βολαί μέχρι τῆς Μαγναύρας, μόλις διασωθείσης ἐν τούτῃ συνάντησε. Ἡ πάντα ἴσαν πυρίσκουσα ἐκείνη. ἐν μέσῳ τῶν φλόγων ὑπεχώρησαν οἱ στασισταὶ, δὴ στρατιῶται, καταρακτικῆς, ἄποιρῆς εἰς τοὺς περὶ τὰ ἀνάκτορα στρατοῦνας.

Ἡ ἐπάρχον ὑπὸ κυκλική. Η στάσις οὐδαμῶς ἔφατεν καταβληθεῖσα, καὶ νέα ἔφοδο ἔπεπεν ἐπαναληφθῶσαν. Ἀλλὰ διὰ τῶν ἐφόδων τῶν, ἀντὶ νὰ διαμαζῆται, ἔζετεν καὶ ἐδεινώτατο. Ἐντεύθεν δυνάμεθα νὰ συμπεράνωμεν, ὡστε ἐπεῖπε νὰ ἴσαν ἡ ἄθμια τοῦ Ἰουστινιανοῦ, μένοντος πάντοτε ἐν τοῖς ἀνακτόροις, μεταξὺ συμβολῶν, συδέον ἐπινοοῦσιν πρόσφορον καὶ ἀποτελεσματικόν, καὶ εὐνοοῦσιν τρε-

μοντες, ὁ μεθοδόροις βαρβάρων, ὁν ἡ πίστεις ἢδυνάται νὰ κλονισῇ, ἄρα ἐπειδήν, ὅτι τὰ πάντα ἔπεσαν πρόβατα κατά τὸν Αὐτοκράτορος. Ἡ ἱστορία διέσωσεν εἰς ἡμᾶς πολυτιμότατον γεγονός, εἰ ὁ βλέπομεν ὅτι ἔπειν τοὺς ἐν τῇ φυγῇ τοῦ Αὐτοκράτορος ἄνακτοράθεις δια-

λογισμός.

Ἄντι πυρὸς καὶ ἐξίσους δὲ Αὐτοκράτωρ ἔνοικος ἐπιτεθεῖστερον νὰ παρακαθαρῇ ὡς μακρόθυμος, ὑποχρεοῦσιν πλήρη μετάνοιαν καὶ διὰ ταπεινώσεως καὶ εὐαθοὺς κατανόεσιν συγκινῶσι τὰ πλήθη.

---

1) Χρονολ. Παχ. 1. σ. 623.
Διαν προφύλαξαμε να κρεμασθή η σημαία (το βενιτιάριον) ἐπὶ τοῦ ἑπιποθρόμου, ὡστε προκηρύσσει ἅγιονς. Τά πλήθη συνάρρευσαν πολυκαρπία, μὴ βλέποντα παρασκευὰς στρετσιτηκμόν. Κατὰ τὴν ὁμομορφὴν ὄραν καὶ διὰ τὴς συνεδρίας ποιμήνς ἀφίχθη ὁ Ἰουστινιανός, ἐν ὁ λαὸς ἐδέχθη σωπῶν. Εἰς τὸ βασιλικὸν θεωρεῖν εἰσήλθε κρατῶν τὸ Ἑβραϊκήν, τὸ παρακαλώντας ὑπὸ τῶν Ἑρώτευμα, καὶ ἦπι αὐτοῦ ὠμοσε ἐνώπιον τοῦ λαοῦ τὸν ἔξοχον ὄραν. Ὅτα τὴν δύναμιν τοῦ νεώτερον, συγχωρόντα τὸ παύσαμα τοῦτο καὶ οὐ κελεύω πινακίνησαν, ἀλλὰ ἄνοιγμαν ὑπὲρ τὸν παρὰ ἡμᾶς, ἀλλὰ παρὰ ἐμὲ καὶ γὰρ ἐμὸν ἐν αὐτῇ ἐποίησαν με, μὴ παραχεῖν ὑμῖν περὶ ὁν ἔτησάτε με ἐν τῷ ἱππικῷ.

Ἡ προκήρυξις αὕτη πληροφόρητα ἀμυνοστάτης. Τὸ Ἰηράρχην (μεν κυριὴν) ἐν στόματος τοῦ θεοπροβλήτου καὶ θεοτέτοπου καὶ ἄγιον, ἡ μετάνοια, ἡ κατάνοια, ἡ ἀμφιμορφή καὶ ἐν τῷ προούτου καὶ ἐν τῇ φωνῇ καὶ ἐν ὅλῳ τῷ σχῆματι, πρὸς τηρήσας συνεκκινήσας τὰ πλήθη, ὡστε πολλοὶ ἁνακράζαν τὴν συνήθη ἀνευρμάς: «Ἀγοράζω Ἰουστινιανέ, τοῦ βίγκας (νίκα)», τὸ ζήτω ἐκεῖνος τῆς ἐποχῆς. Ἀλλὰ πάλιν ἐγγίνεται σωπὴ καὶ μετὰ ὅλην ἡ κοινὴ ἔφευγαν φωναὶ «Ἐμπροείς, συγκαλέσαι», ἢ, κατὰ Δοουκάγγου, «γάδαρε» ¹.

Ἡ ἀκαστίας αὕτη λοιδορία, διατρέχουσα τῶν σωματικῶν ἐπιποθρόμων καὶ ἀναφέρομεν τὰ ὑποκαίρια πάλα, κατεναρκῶμε τῶν Ἰουστινιανῶν, ὡστε ἀμέας ἀπῆλθαν εἰς τὰ ἀνάκτορα, τοσοῦτον καταδεικτικοῖς καὶ ἀπετρικοῖς, ὡστε ἀπεπεμπτε σάντας καὶ αὐτὸν τὸν Ἰηράρχην καὶ τὸν Ἰουστινιανό μὲ τὸν Πηντήκοντα, τοὺς ἄνευσας τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ὁπέρ ἐλήσας ὑποπτεύει ἐκάλεσε παρὰ ἑαυτῷ, λέγων, «Ἀπέλθητε, ἐκαστὸς φυλάξας τὸν εἰκόνα αὐτῶν».

Τὸ συμβαλλεῖ τὸῦτο φέρει ὅλος τοὺς χαρακτήρας ἀσφείους μνημείου, εἰς ὅ εἰδεῖς δύναται νὰ ἀναζητήσῃ πάσης, οὕτω ἀπεικονίζει τὴν ψυχικὴν κατάστασιν καὶ τὰ βουλεύματα τοῦ κυριότερον προσώπου τοῦ δράματος καὶ τὴν λύσιν, ὧν ἀπεικονίζει, πρὶν ἔγκαθαλεύη τέσσερα ἐκπίθει. Αὐτοῦ τοῦ ἐπεισοδίου τοῦτος τὰ ἐπόμενα μένουσιν ἀπυνάρχητα καὶ

¹) Χρον. Παγγ. σ. 623.—Ζωνάρης, αὐτὸθ. —Ὁ S c h m i d t, Der Aufstand, σ. 68 μᾶλλον εἰκάζει, ὅτι εἶπεν garrule παρεμβαμένος, ὡς καὶ Ἐλεγον φλοραίς.
ἀςώνθετα καὶ οὐδὲμία τέχνη τοῦ λόγου δύναται ν’ ἀναπληρώσῃ τὸ κεχηνός.

'Ο ίουστινιανὸς συνηθισάτθη, ὅτι ἡ βασιλεία ἐξημετελήθη ἐνώπιον τοῦ ἐσχάτου ὄγλου, ἀφοῦ ἡ μετάνοια καὶ ὁ ὄρκος αὐτοῦ ὡς οὐδὲν ἐλογιζόταν, ἐπείδη δὲ, ὅτι πᾶσα ἐλπὶς συνδιάλλαγῆς ἐξήλθεν· ὡστε ὅσα περὶ αὐτῆς ἐπραξεν αὐτοβούλως, ἐναντίον τῆς γνώμης τῶν πλείστων περὶ αὐτὸν, ἦσαν αὐτόχρηστα λάθη. Ἀλλὰ τάχα ἔστερετο παντὸς ἥπερος καὶ φόβος πανικὸς κατέλαβεν αὐτὸν, ὑ, ἀκώ νὰς τῆς γνώμης ἄλον τῶν συμβουλίων καὶ τῶν κύλικῶν, ἐπείθετο ἐπὶ τὰ ἔλλοπ, ὅτι ἂν επιθέσεως ὑπαίτις δὲν κατέβαλλο τὴν πολυκέφαλος ὠδρα τῆς στάσεως; Δὲν εἶναι αὐτόφηλον, ὅτι ἐν τοιούτῳ πεπρασμένον ἐδέσμευσαν αὐτὸν ὁ ὄρκος, ἂν ἄνει συνεχήτως ἀνάγνωσεν ἐνώπιον τοῦ ὄγλου; Ἀλλὰ τὰς ὅθεν τις ἔστερετο καὶ ἔθεστερον Ἀὐτοκράτορα, ὅπετε ἦθελεν νὰ ῥαίνηται τῶν ὄρθιον ὑποτέλεστερος, ἦδυναι νὰ συμβάδασθαι τὸν ὄρκον περὶ ἀμνοστείας καὶ τὴν σφαγήν; Ἐν τῷ διλήμματι τούτῳ πεπληρο- χθείν, πάλιν οὐκέτωσον συνελάβαν ἐλλῆν ἀπόφασιν, ἡ αἱρήσεις ἀνεποίηται ἐν τῷ συμβουλίῳ, ν’ ἀπέλθη εἰς Ἡράκλεια τῆς Ἐρυκής ἐπὶ δρόμους, λαμβάνων μεθ’ ἐκτού καὶ τὸν Θησαυρόν, ἐπιμελουμένος δὲ πρὸ πάντων τῆς ἐπικρατείας, ὡστε νὰ μὴ διασειρηθῇ καὶ αὐτή, καὶ παραβιασθῆναι εἰς τὸν Μούνδον καὶ εἰς τρισχίλιας στρατιωτάς τῆς φύλαξεν τῶν ἀνακτόρων, λίκαν δυσπορθήτων θεωρομένων. Ἀνευ τῆς ἐξηγήσεως ταύτης οὖσαν ἄλλα ὑπολείπεται εἰς τὸν ἱστορικόν, ἢ νὰ παραστήσῃ, ὡς συνήθεις γίνεται, τὴν ἀντιθείαν τῆς ἀνάδρου φυσικότητας τοῦ ίουστινιανοῦ καὶ τῆς ἀνδρικής τύλικης τῆς θυγατρὸς τοῦ θηριώδους, Θεοδώρας. Αὐτὴ μόνη μνημονεύεται ἐναντιωθείσα μετὰ παραφρασίας, διὸτι θεωρήσει τὴν ἐκ τῆς πρωτενούσης φυγήν, ὡς κακίστου οὖν περιτριπτῆς τῆς τύχης, εἰς ἄναποσθοκήτως καὶ παρ’ ἀδίκων ἀνεβαδήσθη. Ἀνωτέρα ἂν τῆς διαχείρισσα τὰ παύνῷ τοῦ περιστατικοῦ, «δὲν σοιζόμεθα, εἰπε, διὰ τῆς φιγής, ἄλλα εἰς βέβαιαν κρήμνικζομεθα ήμεῖς αὐτοὶ ἀλεθρών. παρὰ ν’ ἀπο- θανομενον φαύγοντες ἄδοξος, προτιμοτέρων ν’ ἀποθάνωμεν, ἐνδοξος ἄγω- νιξομενον ἐδώ, περί τοῦ θρόνου τι καλλίτερον ἐντάφιον τῆς βασι- λείας!» 1).

Οἱ λόγοι οὕτως, ἐπιδοκιμασθέντες παρὰ πάντων, μετέπεισαν καὶ

1) Προκόπ. Περὶ Περσ. πολ. σ. 125.
αὐτὸν τὸν Ἰουστινιανὸν, ἐπὶ τέλους κατανοήσαντα τὰς ὀλιθρίας συνεπείας, διὰ τὸ ἅστατον τῶν πραγμάτων καὶ διότι εὐκόλως διεσείόντο τὰ πνεύματα ἐπὶ μεταβολὴ δυναστείας, ὥστε ὑπερήφανον ἡ γνώμη ἐγκατερρήσει. Ἡν τῶν στρατιωτικῶν ὁ Βελισάριος καὶ ὁ Μουνδός ἐδείχθησαν πρόθυμοι καὶ εὐφυιοὶ νὰ πράξωσιν ὅτι ἡ περίστασις ἀπήτητε.

Ἐνώ τάχιστα ἐγίνοντο ἐν τοῖς ἀνακτόροις, ὁ δράκος, λίκαν πρὸς τὶς δευτέρας, μαθὼν, ὅτι ἀπελύθησαν τῶν ἀνακτόρων, ἐνθα έκρατοῦντο, οἱ ἀνειμοὶ τοῦ Ἀναστασίου, ὄρμησαν εἰς τὴν οἰκίαν Ὅσπιτοι καὶ Πομπηίου ἀνευρήματοι, «Τῇταὶ Ἀγνώστε, βίγκας!» Ὅσπιτος ἐνέδωκεν, ἡ δὲ πάνινος αὐτοῦ Μαρία, ἥς τὴν σύνεσιν καὶ τὰς ἀρετὰς ἐξηγείει ὁ Προκόπιος, ἀνθίστατο, ὁδυμένη, ὅτι εἰς βέβαιον ὑπηγέτεις θάνατον ὁ Ὅσπιτος.

Ο Ὅσπιτος, ἐπὶ θυρεοῦ βασταζόμενος, ἔκομισθη εἰς τὸ ἐμπερηθὲν Ἀγνώστεοι, ὅπως ἀνεθήκησθη εἰς τοὺς βαθμοὺς τοῦ κόσμου τοῦ Κωνσταντίου. Διὰ τὴν ἀνάρρησιν αὐτοκράτορος ἦτον ἀνάγκη βασιλέων παρασήμων καὶ πρὸ πάντων διαδήματος. Ἡν ἐλλείψει τοιοῦτον περιβάλλει τὸν Ὅσπιτοι κατεπτυχθεὶ ἀλλὰ καὶ χρυσὰ (μανάκια) καὶ ὁμοῦ ἑσμεμένος εἱρετεῖο ὑπὸ τὸ πλῆθος πρὸς τὸν ἐποδόμον. Ἡ σφραγὶ καὶ ἡ ζέσις τοῦ πλῆθος ἦτον τοιαύτη, ὅστε καὶ αὐτὸι οἱ συγκλητικοὶ ἠρέσαντο νὰ διασειωνται περὶ τοῦ πρακτέου. Ἡς αὐτῶν ὁ Ὀσίγνης συνεδούλευε τὸν νέον Αὐτοκράτορα νὰ καταλαβῇ ἀλλὰ ὅχρα ἀνάκτορα, οἰον τὰ Προκυλλιανᾶ, ἡ τὰς Ἔλινες, εἰκε περιμένων τὴν ἐκθασιν.

Ὁ Ἰουστινιανός διὰ τῶν ἐνδοιασμῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ἀκαίρων καὶ ἀπρεπῶν ὑποχωρήσεων ἐθάλαψε μεγάλως, οὐδεμίαν δεικνύων ἐτομότητα. Ἐνώ ἀπότομως περιερρόθησε τὰς ἀπανθάσεις τοῦ πλῆθους, μετ’ ἄλγους ὑπεσχέθη νὰ πράξῃ καὶ πλείονα, ὡς ὅτε ἠρνήθη τὴν ἀποφομὴν τοῦ Καλαποδίου, ἀλλ’, ὑφώμενης τὰς στάσεις, ἔπαυε τοὺς Ἰωάννην Καπραδόνην, Τριβούνιον καὶ Ἐυδαίμονα, ἡ ἀπορρίτικα τὴν περὶ χάρτωσις δέχατον ὑπὲρ τῶν ὁμοί διακολούθων ἐκ τῆς ἄγχονης, μετ’ ἄλγους ὑφώμενον ἀμφιστησαίοτα ὑπὲρ τῶν ἀναστατουσάντων τὴν πόλιν καὶ ἐμπρησάντων

1) Προκάτ. σ. 124. — Ζωναρᾶς, αὐτῆθι. — Γλυκάς, σ. 495.—Χρον. Πα.Γ. Ι. σ. 624.
τά πολυτιμότερα οἰκοδομήματα, τ' ἀποτελοῦντα τὸν κόσμον τῆς πρωτευόντος.

'Αλλ' ἂν εἰς ἱδίας συνέσεως ὁ Ἰουστινιανὸς δὲν ἡδυνήθη νὰ καταβάλῃ τὴν στάσιν, εὐτυχῶς δὴ κύτων εὑρεν ἀντίπαλον ὅλους ἀνίκανον, καὶ ἐστερημένον τῆς ἀπαιτομακρείας διὰ τὸ μέγα ἐπιχείρημα τόλμης. Μεταχεῖς εἰς τὸν ἱππόδρομον ὁ 'Ὑπάτιος', ἀνεβιβάσθη εἰς τὸ κάθισμα ἐπί τοῦ αὐτοκρατορικοῦ θρόνου, ὅθεν ἰσχύει μετ' ἐνθουσιασμοῦ ἀρετηρών πλήθος ἀνευρήματι, «Ὑπάτιε Λύγουστε, τοῦ βιγκας!». "Οςον ἴωρηκαί καὶ ἐπανελθημένη ἤσαν αἱ βροντώδεις αὑτὸ ἀνευρήματι, δὲν ἐπλήρων θάρρους τὸν 'Ὑπάτιον, ὅστις ἀπὸ καιρὸν εἰς καιρόν εἶχεν ἀνάκλους τοὺς λόγους τῆς συκύνου αὐτοῦ Μαρίας. Φοβούμενος μὴ αἵρεσιν περιτραπώσθη τὰ πράγματα, ἐνόμισε πρόσφορον νὰ δικαιολογηθῇ πρὸς τὸν Ἰουστινιανόν, παραστασόμενος ὡς θύμα καὶ ὡς γενόμενος ἀνάρτασθος διὰ τῆς βίας. Πρὸς τούτο λάθρα ἐπεμψε πρὸς τὸν Ἰουστινιανὸν τὸν ἐκ τῆς θεραπείας αὐτοῦ Ἐφραίμιον, διὰ νὰ εἴπῃ, «Ἰδού τοὺς ἐχθροὺς σου πάντες εἰ τῷ ἵππῳ συνήγαγον ὅ κελεύεις ποίησον». "Ο Ἐφραίμιος δὲν ἡδυνήθη νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὰ ἀνάκτορα, ἀλλ' ἐν μέσῳ τῆς τύρπης ἀπήντησε τὸν ἰατρὸν τοῦ Αὐτοκράτορος Θωμᾶν, ἔχοντα βαθμόν συμβούλου (ἀσηκρείτεν), ὅστις εἶτε πονηρεύομενος, εἶτε πιστεύσας εἰς τὴν πρώτην ἄποφασιν τοῦ Ἰουστινιανοῦ, εἶπεν εἰς τὸν Ἐφραίμιον, ὅτι εἰς μάτην ζητεῖ νὰ εἰςχωρήσῃ εἰς τὰ ἀνάκτορα, διότι ὁ Βασίλειος ἀπλήθεν. "Ο Ἐφραίμιος ἔστευσε νὰ φέρῃ τὴν εἴδησιν εἰς τὸν 'Ὑπάτιον, ὅστις ἀπὸ τῆς στιγμῆς ἐκείνης ἤρξατο νὰ λαμβάνῃ θάρρος καὶ νὰ πιστεύῃ εἰς αὐτὰν ἐκδίκασιν, ὅστε ἀνυ ἕν τῷ διεστοιχίω κάθισμα μετασταλμένος, προῆθη εἰς τὰ ἐμπρόσθεν, εὐχαριστών ἔχουσιν τὰς ἀνευρήμας καὶ τὰς ὑδραστικὰς κατὰ Ἰουστινιανὸ καὶ Θεοδώρας κραυγάς. Τὸ κάθισμα συνεχίστη μετὰ τῶν Ἀνακτόρων διὰ τοῦ παρακιμένου κοιτῶν, ἀλλ' ἴσφαλτες τὴν συγκοινωνίαν στερεὰ θύρα. Ταῦτα ἐδοκίμασαν νὰ θρησκευοῦν 250 Πράσινοι ἐκ τῶν τάγματος τῶν Κωνσταντινιανῶν, νεωτί αὐτοκινολήπταντες, ὅπως εἰσβάλομεν μετὰ τοῦ 'Ὑπάτιον εἰς τ' Ἀνάκτορα.

1) Χρον. Πασ. 1. σ. 624, 625.
2) Θεοφάν. 1. σ. 284.
Οὔτω τά πάντα ἐραίοντο κατ’ εὐχὴν βαίνοντα ὑπὲρ τοῦ Ἰππατίου.

'Αλλ' ἡ παρουσία τῶν αὐτομολοσάντων τούτων ἐκ τοῦ στρατοῦ Πρα-
σίων καὶ ἡ ἐπὶ τῇ νίκῃ μεγαλευγία τῆς φατρίας αὐτῶν, ἡτὶς ἀλλοτρ
ἡτον ἡ εὐνοούμενη τοῦ Ἀναστασίου, ἐνώ κατετρέχοντο ὑπὸ τοῦ Ἰου-
στινιανοῦ, προτιμώντος τοὺς Βενέτους, ἦτον φανερὸν, ὅτι ἐμελλεν ἀμέσως
νὰ ἐξεγερθῇ τούτων τὴν ἀντιξηλίαν. Ἀμα ὀλίγον ἐσκέπτοντο οἱ Βενε-
τοι, δὲν εἶχον κόπον νὰ προμαχνεύσωσι, ὅτι διὰ τοῦ Ἰππατίου ἐμελλε
νὰ καταδεικνύθη ἡ φατρία αὐτῶν πρὸς ὅρελος τῶν Πρασίων.

Ὁ ὄξυνοστάτος Ναρσῆς, ἐκ τῶν εὐνούχων θαλαμηπόλων τῆς σω-
ματισμολογίας τοῦ Αὐτοκράτορος (κουβικούλαρας), εἰςθάνειαν εἰς τὸν ἰππόδρομον, κατὰ μέρος ἐλάληε μετὰ τῶν σπουδαίστερων Βενέτων, ἰδι-
κῶν εἰς αὐτοὺς τῆν προφανῆ μορφὰν τῶν ὑπὸ ἐπραγμ. κατὰ τὸ ἱδίῳ
συμφέροντος. Δὲν περιωρίζετο ὅμως εἰς λόγους, ἀλλὰ διέσπειρε καὶ
χρῆματα.

Οἱ λόγοι τοῦ Ναρσῆ καὶ σὺν αὐτοῖς τὸ ἀργύριον ἐπέφερον τάχιστα
tὸ ποθούμενον ἀποτέλεσμα καὶ τὴν διακοπήν τῶν φατριῶν, μόλις πρὸ
ὁλίγου καὶ ἀνευ ὀρισμένου σκοποῦ συμφιλισθείσων. Αὕρειν οἱ Βενετοὶ,
ἐλθόντες εἰς λόγους μετὰ τῶν Πρασίων, ἤξεχαν ἀνευφημοῦντες, «ὁ Ἰου-
στινιανὸς Ἀργοῦστε, τοῦ βίρακε!» Οἱ θηριωδέστεροι τῶν Πρασίων ἐπὶ
tοῦ ὑπατοῦ τούτου ἀκοῦσματι ἐπετήθησαν κατὰ τῶν Βενέτων, βάλλον-
tες λίθους καὶ ὁ ἰππόδρομος ἄντηχει ἐκ τῶν ἀντιθέτων κραυγῶν,
προτιμώσιμων καὶ πληγῶν.

Τὰ ἀνάκτορα δὲν ἦσαν μακρὰν τοῦ ἰππόδρομοι καὶ τὰ πάντα ἐγε-
νοντο ἐν ἀκαρπῇ γνωστά. Τις οidine μαλακτα, ἀνὸ Ἰουστινιανὸς ἐνδιδοχεῖ
εἰς τὴν ἀνδρικὴν προτροπὴν τῆς Θεοδώρας, ἀφοῦ ἐμαθεῖ προβαίνουσαν
τὴν διακρίσιν τῶν φατριῶν. 'Αλλ' ἦτε ἑθελοῦσθη; ὅτι αἱ φατρίαι ἦλθον
εἰς χείρας, ἀνέλιθε ἀκα τοῦ λεγόμενου Κοχλίου (κοχλιοειδοῦς κλιμακοῦ)
eἰς τὸ ἐμπροθανῶ τοῦ Χρυσοτρικίλον θώμα (τὰ λεγόμενα Ποὺλπίτα),
ὅπως τὸν καθήμενος τοῦ ἰππόδρομοι, εἰς τῶν Τρικλίνων τὸν ἔχοντα
τὰς χαλκικὲς θύρας, τὰς πρὸς τὸν ἰππόδρομον. Ἐν τῷ προκελευθεν
tαχύτητος ὁ στρατός, διὰ νὰ ἐξομήνυσε τριγλῶς καὶ προσβάλη τὸν ἰππό-
δρομον ἐκ τριών θέσεων.Ἐν ἀπόστασιμα ἦσαν ὑπὸ τὰς διεκτεχεῖς τοῦ
Βελισαρίου, τὸ ἔτερον ὑπὸ τὰς τοῦ Μοῦνδου, ὁ δὲ Κονσταντῖνος ἔρεμεν
ἐπὶ κεφαλῆς τῶν λοιπῶν ἐν ἐπιφυλακῆ. 'Ὁ Βελισαρίος ἔμελλε νὰ προ-
πορευθῆ, εἰσβάλλων εἰς τὸ δεσποτικὸν κάθισμα, ἐνθα ἔμελλε νὰ συλλάβῃ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
τὸν Ἡπάτιον καὶ τοὺς λοιποὺς: κορυφαίους τῆς στάσεως. Ἡ φυλάκτου-
σα ὤμως τὴν χαλκὴν θύραν φρουρά ἤρνηθη ν' ἀνοίξῃ αὐτῶν, ἀποφασί-
σασα νὰ τηρήσῃ οὐδετέροτα, μεχρισὶ ἀνακεκυμνη ἐκ τῆς ἐκδάσεως ἦν κακῆς. Πολὺ ἔπαραγόθη ὁ Βελισάριος βλέπον, ὅτι διεισέβη τὸ πνεῦμα τῆς φρουρᾶς καὶ ὅτι αὐτὴ δὲν εἶναι πλεύον ἀσφαλῆς. ὁ Ιου-
στινιανὸς ὤμως δὲν ἀπεθανατίσθη ἐπεὶ ἀπόδειξεν, ὅτι δὲν ἦτον δειλός, ὡς φρονοῦσιν οἱ παραβάλλοντες αὐτὸν πρὸς τὴν θεοδικίαν, ἀλλὰ τηρῶν πάντοτε τὴν αὐτὴν ψυχὴν στάσεως καὶ ἀποκαλεῖν, διέταξε τὸν Βελισά-
ριον νὰ ἐξομήνη ἐκ τοῦ μεγάλου Πολιοῦκος τῆς Χαλκῆς, διερχόμενος ὑλά τὰ τυρικαῦστα ἔρειπτα καὶ εἰσβάλλων εἰς τὸν ἑπίθρομον ἀπὸ βορρᾶ.  

Καὶ τοῦ διατρέξας πολλῆς ὥρας, ὁ Βελισάριος ἔβαψε σχεδὸν ἀπα-
ρατήρητος εἰς τὸν ἑπίθρομον, ἐνὸς αἱ φατρίαι ἀνεπάλαιοι ἄλλος.  

Φράσεις περὶ τὴν βενετίων στοάν, ἐν δεξιῶν τὸν δεσποτικὸ καθίσμα-
τος, δι' αὐτῆς εἰσῆλθε· διότι κατόθη δὲν προσδόκει ἀντίστασιν, ἀφ’ ὅτου οἱ Βένετοι μετέβαλλον φρόνημα. Καὶ ἠδύνατο μὲν ἀπευθείας νὰ 
καταλάβῃ τὸ κάθισμα καὶ τὸν Ἡπάτιον καὶ τοὺς μὲν αὐτό, ἀλλ’ ἐπειδὴ οἱ Βένετοι εἶχον ἑγείρει ὑπλα κατὰ τὸν Ἡπάτιον, οὕτως εἶχεν 
ἀσφαλίσει τὴν πρὸς τὸ μέρος τούτο πυλίδα, ἂν ἑφύλαξτον στρατιώται, ὡστε ἔμειλε ν’ ἀπολέσῃ καρφῶν, ἔσω τοῦ διαφημής τὴν πυλίδα. Ἀντί 
τοῦτοι στραφεῖε ἐπὶ τὰ δεξιὰ, καὶ γυμνὰς τὸ ἔφος, διέταξε νὰ 
πράξωσι τὸ αὐτὸ θλίοι οἱ στρατιῶται, ἐπὶ κεφαλῆς δὲ αὐτῶν ὄρμησε 
παῖν κατὰ τὸ πλῆθος. Οἱ θρήησαν ἄλλαξαν τῶν γαστρῶν διὰ τὴν 
ἀμόνητα αὐτῶν Γότθων καὶ αἱ καίριαι πληγαί, αἰτιῶν ἐπηκολουθοῦν 
τοὺς ἄλλαξαν, ἔφεσαν τοὺς πάντας εἰς φυγήν, οὕτως Γότθοι θέ-
ριζον ὡς χλόη. Ἐν τῷ μεταξὺ οἱ Μούνδος, ἄκουσας τὰ γινόμενα καὶ 
ἐννοήσας, ὅτι οὐδὲ στιγμὴν πρέπει ν’ ἀναβάλλῃ, ὄρμησε διὰ τῆς λε-
γομένης Νεκρῶν πυλής, δι’ ἡς ἐκεκομιζότοι οἱ νεκροὶ, εἰσβάλλον εἰς 
tὸν ἑπίθρομον ἐπὶ κεφαλῆς τῶν Ἐφεύλων. Τὸ παράδειγμα τοῦ Μούν-
δου ἠμακυνέσθη ὁ λοιπόν, ὁ ὅπῃ τοῦ Μούνδου διὰ τῆς σφενδόνης καὶ 
ἄλλοι ἔλθον πανταχόθεν ἐπιπτούτων καὶ φονεύσεις ἀδιακρίτως 
Προάνοις καὶ Βενετούς. Ὁ ἑπίθρομος ἔπληρωθεν ἀκμᾶς. Τριάκοντα 
μέχρι τριάκοντα καὶ πέντε χιλιάδες κατασφάγησαν ἐν αὐτῷ. Διὰ

4) Προκ. Επρ. Περ. Περ. τοι. 1. τ. 127.
τοιούτου ποταμού αἰμάτων ἀπεπλύθη ἡ κατὰ τοῦ Ἰουστινιανοῦ ὑδρείς, ὅτι ἐπιφρεξεί. 1)

"Ὁ Ὀπάτιος, μη ἐγὼν πόθεν νὰ ἐξέλθῃ, ἐμενεν ἐν τῷ καθήματι ὁχυρωμένος. Ὁ Βελεσφρίοις αὐτὸς διέταξε τὴν ἔροδον, ἵνα ἐκτελέσαν
tες δύω ἀνεφοι τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ὁ Βοραίης καὶ ὁ Ἰώςτος, συνέλαβον ζώντας τὸν Ὀπάτιον καὶ τὸν Πομπήιον. Ἀπαχθέντες οὕτως εἰς τὸν Ἰουστινιανὸν προσέπεσαν εἰς τοὺς πόδας αὐτῶν, λέγοντες, «Δέστοτα, πολὺς ἡμῖν κόπος ἐγένετο, ὡστε συναγαγεῖν τοὺς ἐχθροὺς τοῦ κράτους ὑμῶν εἰς τὸ ἱππικόν. —Καλῶς ἐποιήσατε, ἀπήγαγαν τὸ Ἰουστινιανός, ἀλλ' ἀρρὸν ὅλον ἐπείθοντο εἰς τοὺς λόγους ὑμῶν, διατι οὐδὲν ἐπράξατε πρὸς ἀποτροπὴν τοῦ ἐμπρησθοῦ τῆς πόλεως; —Στραφείς πρὸς τοὺς εὐνοῦχους, διέταξαν αὐτοὺς καὶ τοὺς σωματοφύλακας νὰ ἐγκλείσου
tὸν Ὀπάτιον καὶ τὸν Πομπήιον εἰς τὰ ὑπόγεια τῶν ἀνακτώρων.

Ὁ Πομπήιος ἐδάχρει καὶ ὁδύρετο, ὅ ἔδε Ὀπάτιος ἐπέπληττεν αὐτῶν, λέγων, ὅτι εἰναι ἀναξιοπρεπεῖς, να ὁδύρονται οἱ ἅγιοι, ἀπολλυ
"μενοι, διότι ἠκοντες ἔδικαθήσαν, καὶ ἔπτ' ἀγαθὸ τοῦ βασιλέως συνήγαγον πάντας εἰς τὸν ἱππόδρομον.

Οἱ λόγοι οὕτως καὶ ἡ εὐστάθεια τοῦ Ὀπάτιου, τοῦτο τὸ μέρος μόνον ἐπιπτηδείως ὑποκρινομένου, δὲν ἔπεισαν τὸν Ἰουστινιανὸν. Ἐνθυμο
cμένοις τὸ περὶ τοῦ μεγάλου Πομπηίου ῥήθην, ὅτι νεκρὸς οὐ δίκαιες, διέταξε τὴν σφαγὴν Ὀπάτιου καὶ Πομπηίου, ὅπως τὰ σώματα ἔρριθηθη
cν εἰς τὴν θάλασσαν. Τὸ σῶμα τοῦ Ὀπάτιου ἐπανέφερεν ἡ θάλασσα εἰς τὸν αἰγιλόν, ἀμέσως δὲ περὶ τούτου ἐθύτῃ ἐθήσες εἰς τὸν Ἀὐτοκρά
tορα, ὅτι διέταξε νὰ χοσθῇ ἐν τῷ μέσῳ τῶν λοιπῶν βευτοθενατῶν, ἐθεὶς δ' ἔπτ' αὐτῷ πλάκα, φέρουσαν ἐπιγραφὴν, «ἐνθάδε κατάκειται ὁ βασιλεὺς τῆς Δούσπας», παίξον ἐπὶ τῆς λέξεως λύκαινα, ἡτὶς ἐθερψὲ τὸν Ὁρμύλων καὶ τὸν Ρέμον, ἐκλαμβάνεται δὲ καὶ ἐπὶ κα
cκοῦ (Larentia vulgato corpore lupa inter pastores vocata).

Καὶ αὐτῶν καὶ τῶν κυριωτέρων συνενόχων ἀπασά ἡ περιουσία ἐδημεύθη. Μετὰ καρφὸν ὡραμὸς ἀπέδωκαν εἰς τὰ τέκνα αὐτῶν ὁ Ἰου
cστινιανός ὅσα ἐκ τῆς περιουσίας τῶν οἰκείων γονέων διεσώθησαν,

μὴ δωρηθέντα εἰς εὐνοομένους, καὶ ἀποκατέστησαν αὐτὰ εἰς τὰ πρῶτα ἀξιόματα. 4

Μαθὼν δὲ Ἰουστινιανὸς τὰ μεταξὺ Ἐφραίμου καὶ τοῦ ἱεροῦ Θωμᾶ, συμβάλλετο, ὄργισθε σφόδρα κατὰ τὸ τελευτάιον, ώς δείξοντος κακὴν πρόθεσιν καὶ συντελέσαντος εἰς ἐνθάρρυνσιν τῆς στάσεως, διὰ τῆς πυγμαῖος διάδοσις, ὅτι ἐγκατέλειπε τ᾽ Ἀνάκτορα. Ἀπεκαθιστήθη ἐπομένως καὶ ὁ Θωμᾶς, ὁ δὲ Ἐφραίμιος ἔξορισθε εἰς Ἀλεξάνδρειαν. Μόνος δὲ Πρόδος διέφυγε τὸν καθὸν ὄλεθρον διὰ τὴν μυθομονωτοὶ κατὰ τοῦ. 5

Ἀπεννυτάς ὁ Ἰωάννης ὁ Καππαδόκης καὶ ὁ Τριθυμιανὸς ἀποκατέστησαν ἁμέσως εἰς τὰ ἀξιόματα αὐτῶν καὶ πάντες οἱ συντελέσαντες εἰς τὴν σωτηρίαν τοῦ θρόνου ἀντημειρήθησαν γεναιός ἐκ τῆς δημοθείας περιουσίας τῶν σταυριστῶν.

Ἡ πόλις μετὰ τὸ συμβάν περιῆχεν εἰς νεκρήν σιγήν, μέλλον ἡμιαξιώσασα πρὸς ἐκπτωθεῖσαν ὡς πολέμων. 6 Επὶ πολλῶν ἡμέρας οὐδεμιᾶ ἐφαίνετο ἱώθων, τὰ πάντα ἦραν σιωπηλὰ καὶ καταρηθή, οὐδὲ οἱ βιομήχανοι εἰρηκόταν, οὐδὲ οἱ ἐμποροὶ, ἀλλ᾽ ἦν οἶκον μόνα τὰ παντοποιεῖ, διὰ τὰ πρὸς τὸ θην ἀναγκαία. 7

Τὸ θέαμα τῶν πυρεθλέκτων ἐρρίσθη ἵνα τοσοῦτον ἄγριον, ὡστε ὁ Ἰουστινιανὸς ἁμέσως διέταξε τὴν ἀνοικοδόμησιν ὅλων τῶν κατακαυθέντων κτερίων, φιλοτιμοῦμενος μάλιστα νὰ ὑπερβάλλῃ αὐτὰ κατὰ τὸ μέγεθος καὶ τὴν μεγαλοπρέπειαν.

Ἀλλὰ πρὶν τοῦτο πομπωδῆς ἀνήγγειλε τὴν νίκην καὶ ἀπασχολήθη ἐν ἐπικράτειαν.

Τὸ σπουδιώτερον ἀποτέλεσμα, ὅπερ μαρτυρεῖ ἡ ἱστορία, ὡς προκύφα ἐκ τῆς στάσεως ταύτης, εἶναι, ὅτι ἔκτοτε αἱ φατρίες ἀπώλεσαν πᾶσαν πολιτικὴν σημασίαν. Διεπηρήθη ὁ ἐπίφορος καὶ τὰ πάντα ἐγίνοντο ὡς πρῶτον, καὶ τὰ οὐδόματα καὶ τὰ χρώματα τῶν φατρίων διέμεναν, ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἀπώλεσαν πᾶσαν πρωτοδουλίαν, μετακοπηθεῖσαι εἰς νεφοδόστακτα κινοῦμενα κατὰ τὸ στερεότυπον ἑκείνο παιδαγωγήμα, δι᾽ οὖν ἐφημερίζετο, ὡς βλέπομεν παρὰ Πορφυρογεννήτῳ, καὶ πᾶσα λέξις καὶ πᾶσα ροή καὶ πᾶν σχῆμα, καὶ ἡ ἐσθήσεως καὶ τὸ χρώμα, καὶ ἡ στάσις καὶ τὸ βάδισμα καὶ πᾶν ὁ, τι ο ἀνθρώπος δύναται νά

4) Προκ. ο. Περ. Περ. πολ. Ι. σ. 429.
5) Χρον. Πασχ. Ι. σ. 628.
π. Καλλίπης Μελέται καὶ Αργοί 23
πράξῃ, ὅστε ὁ Ἀὐτοκράτωρ τῶν Βυζαντίων ἦγεν Ἀὐτοκράτωρ νεορροσπάστων.

Δέν εἶναι εὐκολον να μαντεύσομεν, τι ἦθελε συμβῇ, ἂν ὁ Ἰουστινιανὸς τότε ἐνικάτο. Μάλλον πιθανὸν εἶναι, ὅτι ἡ ἱστορία τοῦ Βυζαντίου δέν ἦθελε παραλάβει περίπλον, προστιθεμένης καὶ ἐτέρας στασιαστικῆς πράξεως εἰς τὰς πολυκρίμοις, εἰς ὃν γέμει.

Ἡ κατάστολη τῆς στάσεως τοῦ Νίκα διὰ τῆς ἐκτάκτου ἀπαχθομί-
πίας κατέστησε δοιλικότερα τὰ πνεύματα καὶ συνετέλεσεν εἰς τὴν ἀποχώνωσιν καὶ ἀπάθειαν περὶ τὰ δημόσια.

Μετὰ παρέλευσιν πολλῶν ἡμερῶν ἦλθον πάλιν εἰς χείρας οἱ Πρά-
σινοι καὶ οἱ Βένετοι ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ, παρόντος τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ἀλλὰ διὰ λόγους ἰδίους μονοὶ δὲ φαίνεται ἐτιμωρήθηκαν οἱ Πράσινοι, προσ-
φυγόντες εἰς τὴν Ἀγ. Ἐφημέριαν ἐν Ἡλεκτρινῇ, ἐνῶ οἱ Βένετοι προσέφυγον εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῆς Θεοτόκου τῶν Βλαχερνῶν. Ὁ Ἰουστινῖνος δὲ ἔνος μνημότατος κατέστησεν τὴν φιλονικία τῶν μερῶν εἰς τῷ ἱπποδρόμῳ, εἰς μὲν τοὺς Βενέτους, ὡς ὁ Ἰουστινιανὸς ὁ βασι-
λεὺς παρ' ὑμῖν ἐπέλυσθησαν, εἰς δὲ τοὺς Πρᾶσινους, ὡς παρ' ὑμᾶς ὁ ἐμπιστευθεῖσας Ἰουστινιανὸς ζητεῖ—δηλ. εἰς ἐκεῖνος μὲν, ὡς ἐπαυσάμεν ἡ εὐ-
νοία, εἰς τούτους δὲ, ὡς εἶναι ητοιμὸς ἡ τιμωρία.

Ἔπανεχθόμενοι εἰς τὸ ὁικτρὸν δράμα τῆς ἐκτεθείσης στάσεως, παρατηροῦμεν, ὅτι δύο τινες ὑπήρχον τότε τὰ ἐνεργά στοιχεῖα, ὁ φα-
νασσιμός καὶ ἡ δι' ὑπομισθίων ἑκατημονία στρατοκρατία.

Ὁ Ἀὐτοκράτωρ, ὡς ἄτυπον θανατηφόρον κατὰ τῆς κεφαλῆς τῶν ταραττόντων τῶν ἱππικῶν ἄρων ἐπικρατεῖν τὴν βαρείαν ὀδόν αἰ-
ρητικοῦ,—Μανικᾶ, Ἰουστινία, Σαμαρίατια.

Ὑπὸ τὸ κάλυμμα ταὐτῆς ἀψωμάτου εὐσεβείας τὸ μέγα καὶ πρῶτοτον συμφέρον τῶν φατρίων ἢτον ἡ ἀτιμωρησία κακούργων, ἂπο-
λον εὐρισκόμενον ἐν κυτῳ τῷ εὐκτητῷ οἴκῳ.

"Ἀμα διὰ τῶν Ἐρυθρῶν προσβάλλεσται τὸ θρησκευτικὸν αἴσθημα, ἀπαντεῖς ἐξεγείρονται μιὰ φονῇ κατά τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ὡς ἔρχεται μεθ' ὧρκου νὰ ζητήσῃ μετανοιαν...

Ἐπὶ τέλους τὰ ἐξήλθαν τῶν Γόθων καὶ Ἐρυθρῶν λύουσα τὸ ζητήμα
δι' αἵματοχυσίας ἀνθρώπου καὶ μυριονέκρου.

1) Κατὰ Θεοφάν. (1. ο. 364) πράκτορα.
Τὸ δὲ ἐσχάτον ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ παντελῆς ἐξαφάνισις τῆς πολιτικῆς σημασίας τῶν φατριών.

'Ἀλλ' ὁ, τι πρὸ πάντων ἐναργῶς ἀπεικονίζει ἡ στάσις καὶ ἡ καταστολὴ αὐτῆς εἶναι, ὅτι ὁ Ἀὐτοκράτωρ ὑπάρχει διὰ τοῦ ἀπορθήτου φρουρίου τῶν ἀνακτόρων καὶ τῶν ἐν αὐτῷ μισθοφόρων βαρβάρων, Γότθων, Ἐρούλων, καὶ λοιπῶν, καὶ διότι εἶναι δ' αὐτῶν φοβερὰς, προσκυνεῖται ὡς θεοπρόβλητος, θεοστέττος, θεοφρούρητος καὶ ἀγίος. Πολλα κεφαλῆ εἶναι ἀσφαλῆς, ἀμα εἶναι δυσάρεστος εἰς τὸν Ἀὐτοκράτορα; Διὰ τοῦτο πάντες ἐν λειτουργίᾳ ψαλμωδίᾳ αὐτὸν ὑμνοῦσι καὶ εὐλογοῦσι καὶ καθήμενον καὶ ἀνιστάμενον καὶ ἐξερχόμενον καὶ ὅ, τι δὴποτε πράττοντα.

'Ολα ταύτα εἶναι ξένα σπουδῆς καὶ μελέτης, οὐ μόνον δι' ἐκείνην τὴν ἐποχὴν, ἄλλα καὶ διὰ πᾶσαν ἄλλην.

Διὰ τούτο τὸ ἔργον τοῦ Ἱστορικοῦ εἶναι, νὰ παραστήσῃ ὑπονέστη πιστὰν τὴν εἰκόνα, ἐμφανίσουσαν τὴν ἀληθείαν πάντως ὅ, τι ὑπάρχει ἐν αὐτῇ, τὰ μὲν ἀνακαλύπτουν, τὰ δὲ μαντεύουν, καὶ ἐκ τοῦ συνόλου ἀποδεικνύων, τὰ πράγματα μαρτυρεῖται.
ΛΟΓΟΙ
Π. Καλλιγας. Κύριο! Δεν θέλεις ἐκλέξει βεβαίος, νά λάβω τὸν λόγον εὐθὺς ὁμένως μετὰ τὸν ἐντιμὸν προκαλήσαντα, ἐὰν ἡ σειρὰ τῆς ἐγγραφῆς δὲν μὲ ἔφερεν εἰς τὸ βῆμα. Ἐννοοῦ τὸ δεινὸν ἔργον, τὸ ὑποίον ἀναδέχομαι, καὶ αἰσθάνομαι τὴν ἀδιυσίαν μου, διότι ἤμοιον, ὅτι τὰ πλείστα ἐφάνησαν εἰς ἐμὲ σφιγγός ἀκατάληπτο γρύφοι, ἀντιθέσεις ἐννοιῶν, ἱδέαν ἀντικρουόμεναι, καὶ ἐκ τῶν τῶν ἄλλο δὲν ἐρρηματίσα τόριμα, ἐμῆ, ὅτι ἡ ἀκρόνεια καίται ἐν ἑμοί! Βεβαίος ο δεινὸς πολιτικός, ὅτες κατέθεσ πρὸ ἐμοῦ τοῦ βήματος, πολλάμεν ἐδείξε τὴν βαθείαν διάνοιαν του, καὶ ἐὰν ἐγὼ εὐρύχα ἀντιφάσεις, αὐτὸ βεβαίος προέρχεται, διότι μακρὸν χρόνον δὲν ἔχω τὴν ἔξω νά παρακολούθω λόγος πολιτικοίς. Οὕτω δὲν ἴδουν σῶσαν ἁμέσως νά ἐννοῆσε τὸ συνταγματικὸν ἐκεῖνο ἀπόφθεγμα, τὴν συνταγματικὴν ἐκείνην ὁμολογίαν, ὧτι ἀρίσκεται εἰς τὴν ὑπαρξία τῆς ἀντιπολιτείας, διότι ἐπιθυμεῖ, θεωρεῖ ἀναγκαίαν τὴν ἀντιπολιτείαν, μάλιστα διότι
είναι ἀντιπολίτευσις στείρα. 'Ἄλλ' ἰερωτό, καὶ ὁ δεσποτικότερος τῶν ἀνθρώπων δὲν ἐγχρευτεῖται, ἔχων στείραν ἀντιπολίτευσιν ἀπέναντι αὐτοῦ; Στείραν ἀντιπολίτευσιν μᾶς προσέροουσι καὶ αὐτὰ τὰ ἐδώλια, στείραν ἀντιπολίτευσιν ἔχωμεν ἐδώ οἱ ἀγοραίοιντες αὐτὰς τὰς στήλες, αἱ ὑποίκες διεκόπτουν τὴν φωνήν. Δὲν θέλω νὰ εἶπο ἡ αὐτὴ τὴν περίστασιν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἀμαρτάνουσα τ' ἀληθῆ λέγει· ἡγία, διὸτι ἔχω στείραν τοῦ ἱ. Κουμουνθούρου, γνωρίζω, ὅτι ὁ ἱ. Κουμουνθούρος εἶναι λάτρης τῶν συνταχισμάτων ἄρχων, ὅτι πάντοτε ὑπὲρ αὐτῶν εἰργάζομαι, ὑδάπτωτε τὰς ἀπεργήθηκ' ἄλλο ἕνοψα νὰ εἴπῃ ἦσος. Δὲν ἔνοψα δεξαίως, ὅτι ἄφησκα εἰς αὐτὸν ἡ πολιτικὴ πάλη, ὅταν ἔχω ἀπέναντι αὐτοῦ ἁμαργοὶ καὶ ἀνίκανον ἀντίπαλον· κατὰ τοσοῦτον κατα- διδάζεται τότε ἡ ἁξία τοῦ παλαιστοῦ. Ἀντιπολίτευσις συνταχισμική διὰ τὸν πολιτεύσομεν ἔχω σημασίαν, ὅταν ἦν νόμοι προτείμα, ἰσχυρὰ, ὅταν ἔχω μέχρι ισχυρὰ, ἀνεγραφηκά, ἀραστηρὰ· τότε φαίνεται ὑπεροχή, εἰ δὲ μὴ, τὶ ἁξίαν ἔχει ὑπεροχή ἀπέναντι ἀντιπολιτεύ- σεως στείρας, ἀγώνου, ἀνίκανου νὰ ἀνεπαρκήσῃ τί; Ποια εἶναι ἡ ἁξία αὐτῆς τῆς ἑπεροχῆς του; "Ὀχι, τοιαύτην ἀντιπολίτευσιν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιβαίνῃ ὁ ἱ. Κουμουνθούρος, οὔτε ἐνοεῖ νὰ τὴν καταστήσῃ τοιαύτην· διότι ἁμέσως κατεβίβασε τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ἁξίαν.

Καὶ εἶναι τρυφεῖ αὐτὴ ἡ ἀντιπολίτευσις στείρα; Δὲν ἔρχομαι νὰ τὸ ἐξετάσω: ἔρχομαι ὅμως νὰ ἐξετάσω ἄλλας συνταχισμικὰς ἱδιαίας, ἐκτεθείσαις ἑντάθη, καὶ πρὸ πάντων ἑκείνην, ἔδω ὅτι οἱ άρμόδιοι ἄχων τούτης ἐκφράσεως, ὅπως ὑπάρχει ἐν τῇ ἀπαντήσει, ν' ἀπευ- θύνεσαν ἡ πλειονοψία τῆς Βουλῆς πρὸς τὴν μειονοψίαν, ὅπως ἐκφέρει κρίσεις περὶ αὐτῆς καὶ περὶ τῶν πραξιῶν τῆς κυβερνήσεως, τὴν ὅπως ὑπερβάλλει; ὁ ἐνίμιος προλακήθηκας εὑρίσκει κατάλληλον τὴν ὑπὲρ καὶ πρόσφορον τὴν περίστασιν, τὸ ἐξέρετο δὲ ὡς αὐτονότον ἀπόρριγμα, καὶ τη δὲ ἀπαντῆσας ἐπεί ἐξετάσω, ἐὰν συμβιβασθήσῃ μετὰ τῶν πολιτικῶν ἄρχων, ἢ ἐὰν συμβιβασθήσῃ μὲ τὰ συνταχισμικὰ ἄθμα, μὲ τὸ πνεῦμα τῆς συνταχισμικῆς πολιτείας.

Τι εἶναι ο βασιλικὸς λόγος; Τι εἶναι ἡ ἀπάντησις τῆς Βουλῆς; Τι ἄλλο εἶναι ο βασιλικός λόγος; εἰμὴ ἔκθεσις τῶν ἰδεῶν τοῦ ὑποψά- ργεύσας, τῆς Κυβερνήσεως, ὅτε περιστατικὰ ἐνώπιον τοῦ κοινοβουλίου, ὅπως ὑποστηρίξας ὀρισμένας ἱδιαίας, ὀρισμένα σχέδια, ὀρισμένην πολι-
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΛΟΓΟΝ

η κατασκευή της Βουλής, της οποίας μέλλει να είσαξη να είσαξη, και χαράζει την πορείαν, την οποίαν μέλλει ν' ακολουθήση, έρχεται διά θετή την υποστήριξη της Βουλής. Ενω περί είναι ο βασιλικός λόγος το υποψήφιο πρόγραμμα, αφαιρεί συγχρόνως και την εμπιστοσύνη του ήγεμόνα προς το υποψήφιον, όπως παραδέχεται το πρόγραμμα, οπως επιθυμούσα και διά της Βουλής.

Τοιούτων νομικών, οί υπάρχουν συντηρητικάς η σημασία του βασιλικού λόγου. Ποια είναι τώρα η σημασία της άπαντησης; Τι αλλο είναι η άπαντησης, εμφανίζονται της Βουλής περί αυτού του προγράμματος, περί αυτών των σχεδίων, περί αυτών των πολιτικών ιδεών; Υποστηρίζει αυτή την πορείαν; Μέλλει να δεχθεί τοιούτων διελθυσιμότητα των πραγμάτων; Καθι στον, στην άπαντησης η Βουλή κατά την πράξη; Συνάπτεται συνάλλαγμα μετά των ήγεμόνων, συνάπτεται το συνάλλαγμα, το οποίον εμφανίζει την άμοιβα ήμοιωση ήμπιστοσύνην. Ο ήγεμόνας εμπιστεύεται εις το υποψήφιον του την διελθυσιμότητα των πραγμάτων όπ' αυτών τους άρων, τους άμοιβανομένους υπ' τον βασιλικό λόγον, και το Κοινοβούλιον μετά την έξοχησε των λόγων, μετά την έξοχησε περί αυτών, μετά τας πληροφορίες, τας όποιες είλαθε περί παντός ο, ο, έκφρασης, έκφρασης διά της άπαντησης, ότι άποδεχόμαι τοιούτων πορείαν, ην υποστήριξην.

Αυτή είναι η σχέση μεταξύ βασιλικού λόγου και άπαντησης. Υποτίθεται λοιπόν, ότι η άπαντησης απευθύνεται προς τόν ήγεμόνα, όπως καταδείχθη κατά τόν την υποστήριξιν, τήν υποστήριξιν και ο ήγεμόνας ζητεί και η Βουλή υπόσχεται, ότι θα δώσει, όταν το υποψήφιον τουτο, ύφεσίσθηκε, ακολουθησε πιστώς το πρόγραμμα, το οποίον προανήγγελε. Ιδιαίναι το συνάλλαγμα και η κατόπιν έξηγήσεων συντηρητικής άμοιβας, ή έμφανισε την άμοιβα ήμπιστοσύνην και τον βασιλέα και τον, της Βουλής, της έντυπης παρευφόρησης το έθνος, προς τους διέποντας τα κοινά. Και βασιλέας και έθνος έμπιστευονται εις αυτή τα πρόσωπα και παρέχουσαν την θηλική δύναμιν, διότι γνώριζαν επί πολλών βάσεων, επί πολλών αρχών, και προς επιθυμον πολλών σκοπών το υποψήφιον, έργαζεται.

Υποθέσετε εινά άπαντηση, ότι παρενερείται ο, ο, δήποτε έναντίον εις τα λεγόμενα εις τον βασιλικό λόγον. Τι έπεται; ότι ο βασιλείας, δωδεκάτερον πρέπει να πράξη, η πρέπει ν' αποπέμψη το
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

υπομηχανεί τον, η πρέπει να διαλύση την Βουλή. Αυτή είναι η συν- 
τακτική συνέπεια.

Η άπαντήσεις λοιπόν απευθύνεται πάντοτε προς τόν βασιλέα, προς 
tόν σκοτόν τού να καταδείξη η Βουλή, εάν υποστηρίζη, ή εάν δεν 
υποστηρίζη τό υπομηχανεί και προς τόν σκοτόν τού να καταρτισθή τό 
συνάλλαγμα πλήρες, μετά εξήγησήν επικεφαλή, παπαλήκας, ἐνώπιον 
tού άνθρωπος. 'Εγείρε ἄλλο τι ν' απευθύνη η Βουλή προς τόν βασιλέα 
dιά τῆς ἀπάντησιος τῆς; Εάν ἑκείνο τό υπομηχανεί, όπερ συνέταξεν, ὅπως συνεδρία ἐπί τού προκειμένου, τόν βασιλείαν λόγον, δὲν ὑπάρχει, 
ποίαν ἔννοιαν ἔγειρε πάσα ἀπάντησις, μην ἀπευθυνομένη προς τό υφι- 
στάμενον υπομηχανείν, ἀλλά προς τό παραγγέλμαν· Δὲν ἀπευθύνεται 
πλέον προς τόν βασιλέα, ἀλλ' ἀπευθύνεται εἰς τούς παραδόχοις, εἰς 
tούς πεπιστοκότας υπομηχανείου. Λοιπόν εἶναι διηγή η ἀπάντησις, η μὲν 
προς τόν βασιλέα, η δὲ προς τό μη υφιστάμενον υπομηχανείν. Εἶναι 
διὸ ἀπάντησις συνυπογράφεται ἐν τῇ αὐτῇ πράξει καὶ ἀπευθυνομένῃ 
καὶ αἱ δυοί προς τόν βασιλέα, η μὲν σκοπός, η δὲ ἀνωφελές.

Πρός ποῖον σκοτόν ἡ ἀπάντησις; ἡ ἀναφερόμενη εἰς παραδόχον υπομη- 
χανείν, μὴ ἐργαζόμενον πλέον παρά τό βασιλεῖ; Ἀπευθύνεται τόχα 
ἐπί τῷ λόγῳ, ὅτε οἱ βασιλείς να εἴπη εἰς τούς παραδόχοις υπομη-
χανείς, ἵδον τί φρονεῖ περὶ τῶν ἱδεῶν σας ἡ Βουλή, καὶ ἀνακινθεῖ 
tόχα να διαβροχάη, οὕτως εἴπεν, ὁ βασιλεὺς, ὡς διαγγελλόν τῶν 
βουλευμάτων τῆς Βουλῆς, τούτα πρός τό ἀπελθόν υπομηχανεῖν; Δικαιού 
θέλει εἴπει ο βασιλεύς, μοι λέγετε τούτο ἐκεῖνο. Δὲν ἔσταξο τώρα 
τό κειμένον, δὲν ἔσταξο τάς δύο παραγγέλους, αἱ ὅποια κυρίως ἀνατελοῦσι τό θέμα τῆς συζήτησιος, τήν πέμπτην καὶ τήν ἑκτην, 
ἀρίστω κατά μέρος τήν ἐννοιαν αὐτωσ, εἴτε ὅρθη εἴναι, εἴτε δικαιά.
Πρός στιχούν ἀνακαλύφαλο να ἔστασαι καὶ μόνον παρατηρεῖ, ἄν 
αὐταὶ αἱ παραγγέλου ἀναφέρονται εἰς τό νῦν υπομηχανεῖν, ἢ ἅν ἀναφέ-
ρονται εἰς παραγγέλους, ἅν ἔχουν οἱ λόγοι ἐννοιαν, ἀπαγγελλόμενοι 
pρός τόν βασιλέα. Τί θά εἴπη ο ἡγεμόνος ἀκούσην ἀπάντησιν, ὅτσ' 
δὲν ἀπευθύνεται εἰς τό υφιστάμενον υπομηχανεῖν; Τί ἄλλο θά εἴπη παρά: 
παραγγέλλετε εἰς ἐμε, ἐγὼ να διαβροχάη εἰς τό υπομηχανεῖν, τό 
ὅποιον δὲν ὑπάρχει, αὕτα τά ὅποια λέγετε· διατά τό ἀπευθυνεί ἐς 
ἐμὲ, διατά τά ἀπευθυνεί εἰς τόν ἡγεμόνα; ὃ, τι ἔχετε νά εἴπητε εἰς 
tούς πεπιστοκότας υπομηχανείου, ἀπευθυνθήτε πρός αὐτούς οἱ ἱδίοι αὐτο-
προσώπος: μή μεταχειρίζεσθε τὸν βασιλέα ὡς διαγγελέα, διὰ νὰ τὰ μεταθεβάσῃ. Ὡσποδέσκατε, ὃτι δὲν εἶναι προφορικὴ ἡ ἀπάντησις, ἀλλ' εἶναι ἐγγεγραφή; εἶναι τὸ αὐτὸ ὡς νὰ ἐγκλείητε ἐν τῷ αὐτῷ ἐγγράφῳ ἀπάντησαν διὰ τὸ παρελθὸν ὑπογραφέων, λέγοντες εἰς τὸν βασιλέα «Παρακαλοῦμεν νὰ διαβεβαίωστε τὸ ἐσωκλίεστον» (ἐραρτήτως). Καὶ θέλετε μοι ἐπιτρέψει βεβαιώς νὰ σὰς εἴπω, τὶ ἦκουσα περὶ αὐτῆς τῆς ἀπαντήσεως λεγόμενον παρὰ ἕκους, ὃτι ο’esti une adresse sans adresse; διότι δὲν φαίνεται πρὸς τοὺς ἀπευθύνεται.

I. ΔΟΥΜΑΣ. Propos de salon.

ΚΑΛΑΙΓΑΣ. Μαίν ήμίν ἀ propos. Ἀλλὰ γνωρίζω, ὃτι ἐγνε χρήσει αὐτοῦ τοῦ μεγάλου ἐπιγερήματος, ὃτι ἡ Βουλή δὲν ἀγνοεῖ βεβαιώς, ὃτι ἐπῆλθε μεταβολὴ ὑπογραφική, ἀλλ’ εὐρίσκει αὐτὸ τὸ κείμενον καὶ ἀκολουθεῖ αὐτὸ κατὰ παράγραφον καὶ κατὰ πόδας τὸν βασιλικὸν λόγον. Μὴ ὄρθεις, νὰ ἐπαναλάβῃ τὰ αὐτά, ὃ ἐκ ἐκφράση τὰ ἀντίθετα; Δὲν εἶναι τὰχά ἐργον τῆς Βουλῆς, ὃ ὅποι αὐτό ἀποδίδει ἐννοιαν εἰς τοὺς λόγους τῆς καὶ εἰς τὰ ἐγγράφα τῆς καὶ εἰς τὰς πράξεις τῆς, νὰ ἐξετάσῃ, ἐὰν αἱ λέξεις προσαρμόζωνται εἰς τὴν ὄρθομεν περίστασις; Δὲν θέλεις προσαρμόζεις ἐπομένως, ὃτιν ἔχεις ἐν τοῖς τούτοις παράγραφον, οἷα ἴδποτε καὶ ἐν ἑκατέρα, τὴν ἐννοιαν ἀναλόγως πρὸς τὰ γενόμενα, πρὸς τὰ συμβαίνει, πρὸς τὰς μεταβολαὶς, αἰτιεῖς ἐπηλθον.

Ἀλλ’ εἴπον, ὑπάρχει ἐν γεγονός, ἡ Βουλή οὐδὲν ἄλλο πράττει ἐν αὐτῇ τῇ ἀπαντήσει ἐν παράγραφῳ δ’ καὶ δ’, εἰσὶ βεβαιώνει αὐτὸ τὸ γεγονός. Μὴ ἀπορίαν μου ἴκουσα τοῦτο: ἐνόμιζον, ὃτι τὰ γεγονότα βεβαιοῦσαν οἱ συμβολαιογράφοι, καὶ ἐνδέχεται τρώντι τὸ ἐκ τῆς συντάξεως νὰ μετέχῃ καὶ τοῦ ύφός τῶν συμβολαιογράφων. Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἐργον συμβολαιογράφων, δ’ ἐραρτήσεις ἡ Βουλῆ, καὶ οὕτω ὑπάρχει ἐν τῷ κείμενῳ ἡ βεβαιώσεις ἀπλοῦ καὶ ἔρημο γεγονότος, διότι ἡ βεβαιώσεις γεγονότος γίνεται, ὃταν περιορίζεται εἰς αὐτὸ τοῦτο ὁ λόγος: ἄλλ’ αἱ κρίσεις περὶ τοῦ γεγονότος, ἡ ἐπεισελήκα κτλ., δὲν εἶναι βεβαιώσεις. Ἡ κρίσις περὶ παρακομιῶν εἶναι βεβαιώσεις γεγονότος; Βεβαιώσεις γεγονότος εἶναι, ὃτιν εἰπήτης, τὴν δέινη τοῦ μνήμης ἔκδοθη τῷ διάταγμα περὶ ἐπιστρατεύσεως καὶ περὶ ἀμέσων συγκαλέσεως τῆς Βουλῆς. Αὐτὸ εἶναι τὸ γεγονός, μάλιστα, καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ βεβαιωσίς τοῦ, ἄλλ’ ἡ κρίσις, τὴν ἐκφέρετε, δὲν εἶναι βεβαιώσεις γεγονότος, ἄλλ’ ὁ χαρακτηρισμὸς αὐτοῦ. Δοσῦν μὴ συγχέωμεν τὰ γεγονότα καὶ
τάς κρίσεις. Ἐνταῦθα ἐκφάράζετε κρίσιν πρὸς τὸν βασιλέα, ὅπως ὁ βασιλεύς, οὐτως ἔτειν, ἐκ τῆς κρίσεως ταύτης συνετισθῇ, διότι τὸ ὑποτρεπόν ἐν ὑπάρχει, διὰ νὰ συνετισθῇ αὐτὸ τὸ ὑπότρεπον. Διὰ τῆς ἀπαντήσεως ἐπιτίθηθη νὰ συνετίσητε τὸ ὑποτρεπόν, ἃν ὑφιστατο, καὶ βεβαιώσα ἔμειλε νὰ συνετισθῇ καὶ ἐμέλλε το βασιλεύς νὰ ἐννοήσῃ, ὅτι ἔχει περί ἐκτόν ὑποτρεπόν, τὸ ὑπότρο ἀκολούθει δὴν ὀλιθρίαν, ἀντικείμενο, μὴ ὑποστηριζόμενον ὑπὸ τῆς Βουλῆς.

Ἀλλὰ τώρα ποιὰν χρῆσιν ἢ κάμη λὲ γεμιῶν αὐτῶν τῶν κρίσεων, ἐὰν ὑπάρχῃ λογικὴ σχέσις μεταξὺ γεμιῶν καὶ Βουλῆς; Ἡδύν ἐκχρῆσθαι ἀποτίσθητε τὸν λόγον καὶ ἀπαργέλλετε πρὸς τὸν βασιλέα λέξεις, ὑπογκείεται, ὑπογκείεται. Δὲν ἔχει ἐρωτήσῃ τὸ γεμιῶν πρὸς τὸ ἀπευθύνουσα πρὸς ἐμέ, καταδεικνύσεις τὴν δείκνυς ἢ τὴν δείκνυς παρανομίαν; Ποιὰν χρῆσιν θέλω κάμει αὐτῶν τῶν ἀποφάσεων; Καὶ ἐτὰ μᾶλλον θέλετε εὐφεῖα σεις ἐς μεγάλην ἀμμηνίαν; διότι θέλεις σὲς εἶπεν: μοι λέγετε περὶ παρανομιῶν, περὶ πράξεων, αἱ ὑποτεί παρεβίαινσαν τὸ σύνταγμα, εὐχαριστά μοι, πῶς ἔγειραν αὐτά, ποῖα εἶναι ἡ ἐννοια αὐτῶν τῶν νόμων, ἡ ἐννοια αὐτῶν τῶν συνταγματικῶν παραβάσεως; Καὶ ἐν σε ἐρωτάσθη, τὶ δύνασθα νὰ εἴπῃς; ὅτι ἐν τῇ Βουλῇ ἀνεπτύχθησαν διάφοροι θεωρία. Ἀνεπτύχθη η θεωρία τῆς ἀκυρωτήτος ἐνός νόμου, ἡ ἀκυρωτική θεωρία, ὅτι τὸ διάταγμα τῆς ἀποτραπέταις ἐξεδόθη ἐπὶ τῇ βάσει ἑνὸς νόμου, ὅτι εἶναι ἀκυρός, ἡ ὀρθομένη, ὅτι εἶναι ἀκυρός ἡ διάταξις τῆς ἀρχῆς 15, διότι εἶναι ἀντισυνταγματική. Ὁταν πρὸς τὸν βασιλέα ἀπευθύνεσαι λέγεται, ὅτι παρεβίασθη τὸ Σύνταγμα, δὲν εἶναι πράξεις ἀδίκοροι, διότι, προεκμενείν περὶ Συντάγματος, δὲν πράκειται περὶ παρωνυχίδος. Τὸ Σύνταγμα εἶναι τὸ διεξαμενος συνάλλαγμα, συνὸδον τὸν ἀκυρόν μετὰ τοῦ ἔθνους. Ἤκαν λοιπὸν διεκήθη τὸ συνάλλαγμα, ἡ ἑκατέρον, πρέπει νὰ τὸ συμβάδον, διὰ νὰ μὴ προχωρήσῃ τὸ ἔθνος.

Α. Οἰκονομος. Τόν λόγον, κύριε πρόεδρε.

Καλλίστε, λοιπὸν ἡ μία τῶν θεωριῶν εἶναι, ὅτι διεξαγάγῃ τὸ Σύνταγμα, διότι ἔγινε χρῆσις νόμου ἀρχής ἐντὸς τῦ τῆς Βουλῆς, κυριεύει ὑπὸ τοῦ βασιλέας, καὶ μὲ ὅλα τὰ συνταγματικὰ ἀκύρως. Δὲν εἶναι ἡ μόνη θεωρία.

Ἀλλὰ, θέλετε εἶπες, ὑπάρχουσαι καὶ ἄλλα θεωρίαι, διὸ δύναται νὰ μὴ συμβάδονται. Τὸ Σύνταγμα ἦσος δὲν παρεβίασθη, ἄλλη ἡ νόμος.
κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν. Εἶναι ἡ θεωρία, ἐὰν μοι ἐπιτρέπηται μὲ μίαν λέξιν νὰ τὴν κατονομάσω,—τῆς ἀναβλητικῆς αἰρέσεως— διότι ἐπιτρέπεται εἰς τὴν Κυδέργην νὰ διατάξῃ τὴν ἑπιστρατείαν διὰ διακόματος, ἀλλὰ υπὸ τὴν ἀναβλητικὴν αἴρεσιν, ὅταν ἔλθῃ ἡ Βουλὴ καὶ ἐγκρίνῃ. Τὸ διάταγμα τῆς ἑπιστρατείας εἶναι μόνον ἡ ᾠγελία τῆς ἑπιστρατείας. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐτέρα θεωρία. Οὔτω δύνασθαι νὰ μετρήσατε τὴν ἑντύπωσιν τοῦ λόγου, ὅτι παρεβαίνεσθα τὸ Συντάγμα, λέγοντες, ὅτι ὑπάρχει ἄλλη θεωρία ἡ τῆς ἀναβλητικῆς αἰρέσεως, ἐὰν ἐπιτρέπεται, οὕτω πως νὰ τὴν ὁνομάσω, ἡ τοῦ ἡ. Ῥοντήρη.

Ὑπάρχει ἐν τούτοις καὶ τρίτη θεωρία, ὑποστηριχθεῖσα παρὰ τοῦ ἐντύμου βουλευτοῦ Κρανιάκα, ἐὰν δὲν λαθίζωμαι, ἡ τοῦ κατεπείγοντος, δὲν δύναμαι νὰ τὴν χαρακτηρίσω συντομώτερον, ὅτι μάλιστα ἐπιτρέπεται ἡ ἑπιστρατεία διὰ διακόματος, δὲν τοῦ συνάχω συγκαλεῖται ἡ Βουλὴ, ὡς ἐγένετο, ἀλλὰ πρέπει κατεπείγοντος νὰ φθάσῃ ἡ Βουλὴ, καὶ νὰ φθάσῃ ὅσον τὸ τάχυν ἀλλ᾽ ἀγνοεῖται τὸ ποσὸν τῆς προθεσμίας. Ἀλλὰ δὲν θέλετε εἰσῆλθε εἰς κατάστασιν νὰ δώσητε τὴν ἐξήγησιν, ἐντὸς παύσαν χρόνον πρέπει νὰ συνέλθῃ ἡ Βουλὴ.

Καὶ πάλιν ἄρα ἐξήγησθη ὅλας αὐτὰς τὰς θεωρίας καὶ δι᾽ αὐτῶν τῶν θεωριῶν δικαιολογήσητε αὐτὰς τὰς βαρεῖς φράσεις καὶ καθυστερήσας ὁπότες εἰπεν τὴν δικαίως ἀνησυχίαν, τὴν ὁποίαν προεξονῆσαι τηροῦται λόγοι, δὲν θέλετε ἀρκεῖς ἐλλην ἑντύπωσιν ἢ τὴν σύγχυσιν εἰς τὸν νῦν ἑκεῖνο, ὃ ὁποῖος θέλει ἀκούσει, διότι ἐπὶ τέλους δὲν θέλει γνωρίζει, τὰ τούτων νὰ ἐκλείξῃ. Τὰ νὰ διαμισθῆται λοιπὸν πρὸς τὸ παρελθὸν ὑποσχείτω; τὴν ἀκυρωτικὴν θεωρίαν, τὴν θεωρίαν τῆς ἀναβλητικῆς αἰρέσεως, ἡ τὴν θεωρίαν τοῦ κατεπείγοντος;

Εἰς τούτο πρέπει νὰ ἐπιστήσητε τὴν προσοχήν, ἐὰν ἔχεις σκοπούς νὰ διηγηθῶμεν, ὅτι υπήρξεν ἀπότομα τι οἰκονόμησε καὶ τὸ ὁποῖον ἔχει ἀνάγκην νὰ βεβαιωθῇ ἑντός, παντηρευμάτως, εἰς λόγον ἀπευθυνόμενον πρὸς τὸν Βασιλέα, ἂν ἔνωσάμεθα ὑπόμνησιν πρὸς τὸν ἡγεμόνα, ὅτι οἱ σύμβουλοι, τοὺς ὁποίους εἶχε μέχρι τοῦτο, ἐνέπεσαν εἰς λάθος, σκοπὸς δὲ τῆς ὑπομνήσεως ὅτι εἶναι, νὰ γίνῃ προσεκτικός, ὅστε τοιοῦτα λάθη νὰ μὴ ἐπαναλαμβάνωμεν. Ποῖον λάθος; Τὸ λάθος τῆς ἀκυρωτικῆς, τὸ λάθος τῆς μὴ ἀναβλητικῆς, τὸ λάθος τοῦ μὴ κατεπείγοντος;

Βλέπετε λοιπὸν, ὅτι εἷς ἄλλος ἀρχικοῦσα, ὅτι ἀκαταλλήλος, ὅτι ἀσκόπησι, ὅτι μὴ ἐνοςοῦντες καλῶς, τί εἶναι ἡ ἀπάντησις εἰς τὸν
βασιλικού λόγον, ζητούμεν να εισαχθούμεν ἐν κύτῃ πράγματα, τὰ ὁποία δὲν ἀρμόζουσιν ἐν κύτῃ. Ἐγὼ ὑποθέτω, ὅτι δὲν παραδέχεται τὴν γνώμην μου, τὴν νομίζει ἐσφαλμένην, καὶ ἔνθεξεται να ἦνα ἐσφαλμένη ἡ έκκαι αἰτία. ὅτι πρόκειται ταχείᾳ καὶ ν' ἁνακενασθῇ, καὶ ὁ βήτωρ ἐφαμακρεῖται. Μάλιστα, δύναται ν' ἀποτεθῇ εἰς τὸν ἡγεμόνα τοιοῦτον λόγον καὶ τοιοῦτον κείμενον, καὶ ἱδοὺ ὑπάρχουσι καὶ παραδείγματα, τὸ τοῦ 1844, τὸ ὁποῖον ἐπανέλθεται ὁ κ. Κου- μοντούρος: ἀλλ' ἐλεημόνησεν, ὅτι προέρχεται ἀπὸ μίαν Βούλην, ἡ ὁποία ἐτέλεσεν ἐλεημόνησεν ὁμοίως ἐν ταῖς ἀξιόλογαις τῶν ἐκλογῶν, καὶ τούτων τῶν ὁρίων ἀποτέλεσμα ὑπήρξεν ἢ ἀπάντησις. προσθεν δὲ παραδείγματα ἄναρέσεται τὸ τοῦ νεωτέρου Broglie, τὸ ὁποῖον μοι εἶναι ἀκατάλληλον καὶ δὲν ἔνων πρὸς τί ἢ ἐπικαλεῖται διὰ τοιοῦτον γεγονός, νόμος, διότι δὲν ὑπήρχε ταξιλεύον, δὲν ὑπήρχεν ἡγεμόνος, δὲν ἐγένετο ἀπάντησις, ἀλλ' ἐξητυθή ν' ἀπαγγελθῇ κατηγορία καὶ ἐπιληφθῇ ἡ ἀνάκρισις: δὲν ἐνθρυμώσασθοι τῷ τὰ καθέκασται καὶ τοὺς λόγους.

Παπακαλοπούλου. (Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν). Ἐμεῖσθε ὁμιλία.

Καλλιγας. Θὰ εἴπω καὶ περί τῆς μορφῆς κατόπιν: εἴδω ὅμως ἐξετάζω μόνον, ἐὰν ἤνων ἢ κατάλληλος τόπος ἐν τῇ ἀπαντήσει πρὸς τὸν βασιλικόν λόγον, νὰ γίνηται λόγος περί μορφῆς. Λοιπόν, λέγω, πράξετε τὸ ἐξής αὐτήματος, μὴ λαμβάνοντες ὑπ' ὅφειν, ὅτι πρόκειται περὶ ἀπαντήσεις εἰς τὸν βασιλικὸν λόγον καὶ ὡς περὶ ἀποδοκιμασίας, διότι σήμερον ἐκφράζει η Βουλή τὴν πολιτικὴν γνώμην της, τὴν ὁποίαν δέχεται νὰ ὑποστηρίζῃ ἀπέναντι τοῦ νέου Ὑπουργείου, καὶ τοιοῦτο-τρόπως γίνεται ἐξήγησις μεταξὺ Ἡγεμόνοι καὶ Βούλης, ποτέ εἶναι ἡ πορεία, τὴν ὁποίαν ὁφείλει ν' ἀκολουθήσῃ ἡ Κυβέρνησις.

"Ωστόσο παρενθέτεται ἀλλότρια τῆς τακτικῆς ἐκφράσεως τῆς Βουλῆς, ταῦτα οὐδεμιᾶν ἔζειν ἔγραψα, διότι οὐδενὲς ἔχουσι σκοποῦ, οὐδὲ δυνανται νὰ μεταδώσωσαν εἰς τὸν βασιλεία τάς ἰδέας περὶ τῶν σχέσεων μεταξὺ κυρίου καὶ τῆς Βουλῆς. Ἀλλ' ἐκτὸς τούτου, κύριοι, σας πράξτετε ὅλως τὸ ἐναντίον ἑκαίνιο, τὸ ὁποῖον θέλετε, διότι ἐνικομίζετε, ὅτι διὰ τῶν ὁράσεων τούτων πρόκειται νὰ προσαχθῇ μορφήν, καὶ θέλετε νὰ τὴν ἐκφράσητε μὲ τρόπον, ὅπως νὰ ἔχει ἀθώας συνεπείας καὶ ἱκες καὶ περισσότερον, πράξτετε ὅλως τὸ ἐναντίον. Μόνον προκειόμενον, ὅτι τὸ ἐναντίον πράξτετε, ὅτι πράξτετε ἑκαίνιο, τὸ ὁποῖον δὲν θέλετε, διηλ. ἄποδεικτε τιμήν εἰς τὸν κ. Τρικούπην καὶ τὴν προκάτοχον Κυ-
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΛΟΓΟΝ

367

βέρνησιν, τὴν ὁποίαν δὲν σκοπεῖτε ν’ ἀποδύσητε; πολὺ ἀμφιβαλλόω ὑμᾶς ἄρετον τιμῆν ἦσος, οὐκ Κουμουνδύρους εἰς ἀδροφορούσιν φρόντις ἰσότιμον, ἀλλ’ ὑμεῖς βεβαιών ἔχεις. Καὶ διὰτι, κύριε; διότι ἡ Βουλὴ ἀπευθύνει λόγον εἰς τὸν κ. Τρικούτην, ως νὰ ἴναι ὁ κ. Τρικότητις Ἡγεμόνις μῆπως πράττετε τοῦτο, διότι διεγερήθη ὁ κ. Τρικότητις ἡγεμονικὴ δικαιομαχία (ἰλαρότης), καὶ ἀροῦ παρῆλθεν η διαγερία τῆς ἡγεμονικῆς εξουσίας, σὲς ἐξακολουθεῖτε νὰ τὸν θεορῆτε ως Ἡγεμόνι; καῦτι εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα προφανῶς τῆς τοιαύτης πράξεως.

"Ἐρχομαι νὰ ἐξετάσω καὶ τὴν παρατήρησιν τοῦ κ. Παπαμιχαλοπούλου, ὅτι, ἐὰν ἡ Βουλὴ σωφτήσῃ, φαίνεται, ὅτι ἐπιδοκιμάζει τὰ γενόμενα, ἐγκρίνει τὴν παραλίαν, τὴν ὁποίαν ἀποκρούει, φοβεῖται τούτοις τὸ λεγόμενον, «chi tace conferma». Εἰπὲν ὁ βασιλικὸς λόγος, ὅτι ὅπως ἐγένετο ἡ ἐπιστροφή, εἶχεν ἀνάγκην τῆς ἐγκρίσεως τῆς Βουλῆς τὸ περὶ αὐτῆς διάταξις, ὅτι δὲν ἐπέλευσθησαν οἱ τῦτοι εἰς τὴν ἐκδοσίαν ἐνεπιμένοντο, ἔργον ἐγκαθίστηκε ἡ Βουλὴ, καθιστοὶ σῶστα ὁλόθροιν, καταστρεπτικῶς. Λοιπὸν ἡ Βουλὴ, πρέπει νὰ προφυλάξῃ ἐκατοντάδεις κινητή, καὶ τὴν πολιτείαν, διὰ νὰ μὴ ἐπαναληφθῶσιν τοιαῦται πράξεις. Καὶ ἐὰν πρέπῃ τρόπον νὰ προφυλαξῇ ἡ Βουλὴ τὴν πολιτείαν, διὰ νὰ μὴ συμβῇ τούτο καὶ εἰς τὸ μέλλον, διὰ τούτο πρέπει ν’ ἀλλοιωθήσετε τὸν βασιλικὸν λόγον δι’ ἐκφάσεως ἀνακείσεως; "Ωταν ἡ Βουλὴ ἔληξε, ἡ ἀποδοκιμάσει τὴν πολιτείαν τοῦ κ. Τρικότητιν, ἔχει πάντοτε τὴν ἐξουσίαν.

Τί άλλο εἶναι ἡ ἀποδοκιμάσια παρὰ μία ἐφαρμογῇ ὑπὸν, ὑπὲρ τῆς ὁποίας σύμφωνα ὑπάρχουσι τοιαὶ ψήφοι καὶ μετ’ ὅλων ἔσω ἄρθροις; Μὴποὺς νομίζετε, ὅτι διὰ τῆς τοιαύτης ἐκφάσεως ἐρμηνεύετε τὸ Σύνταγμα; μὴποὺς νομίζετε, ὅτι ἐὰν δόσητε τὴν φράσιν αὐτὴν ἐν τῇ ἀπαντήσει εἰς τὸν βασιλικὸν λόγον, γίνεται ἐρμηνεία τοῦ Συντάγματος αὐθεντική; δεικνύεις ἐὰν τὸ εἶπεν ἡ Βουλὴ καὶ δεῖκα Βουλὴ έαν τὸ εἶπες, νομίζετε, ὅτι ὁ ὀρθὸς λόγος δημιουργεῖται; καὶ νομίζετε, ὅτι πᾶς ὁτις καταγινεῖται ἐπιστημονικῶς νὰ ἐξέτάζῃ τὰ τοιαύτα ζητήματα, δὲν εἶναι εἰς κατάστασιν νὰ ἀνατρέψῃ τὴν λύσιν καὶ νὰ σε ἀποδείξῃ, ὅτι κακῶς ἐφηρεύτηκε; λοιπὸν δὲν ἔχει σημασίαν τοιαύτη ἀποδοκιμασία, έχει μῶνον σημασίαν, ὅταν ἀπευθύνεται εἰς ύποργὸν ἐν ἐνεργείας. Καὶ μὴποὺς ἐρμηνεύετε τὸ Σύνταγμα, ἔπειτος τὴν
Λέειν ἀντισυνταγματικῶς; Καὶ διὰ τάκε ἐρμηνεύσωτε τοῦ Σύνταγμας, πρέπει νά καταλήξητε εἰς ἐν πόρισμα, ἀλλά σείς οὕτε καταλήγηστε εἰς ἐν καὶ τὸ αὐτό πόρισμα, οὕτε εἰςδε σύμφωναι μεταξὺ σας. Αὐτά δει αἱ τρεῖς θεωρίαι τῶν μελῶν τῆς ἑπτατόπης δὲν ἕπτορον οὕτε καὶ νὰ συμβαλλαθῶς ἄλλο λέγει ὁ κ. Κασιμάτης, ἄλλο θέλει ὁ κ. Ῥοντήρης καὶ ἄλλο φρονεί ὁ κ. Βαλακάκης: λοιπὸν τοῖς σημασίαιν ἔχουσιν αἱ γνώμαι αὐτοὶ; Ἑσεῖς, κύριε Κασιμάτη, ὅταν ἡ ἀπελθάτε εἰς τήν οἷην σας, ἔκρηθεν ιδίος ὅτι ἡ ἰδικὴ μοι θεωρία ἑγένετο δεκτή (ἰλαρότης) μῆπως καὶ ὁ κ. Ῥοντήρης δέν θὰ εἴπῃ τοῦ αὐτοῦ, καὶ δέν ἂν καθολικά δια τοῦτο μάλιστα, πίνων καὶ ἐν πολίτην ἐν ἑπιμέτροι; (ἰλαρότης) Λοιπὸν οὐτὲ αὐθεντικὴ ἐρμηνεία εἶναι τοῦ τοιοῦτο, οὕτε ἔχει τὴν ἐλαχίστην σημασίαν.

Ἡπόρησα πολὺ, ὅταν ἔκουσα τὸν κ. Τρικούτην ἐξαιρετικὰ καὶ δυσαναισχυντῶντα καὶ νομίζοντα, ὧτι ἔρρητε νά δυσφορήσῃ. Ἡ ἔρρητε νὰ ἀρρήσθῃ ὅλον αὐτό τὸ πλῆθος τῶν ὅπως ὁ τοῦ κ. Κου-μουνδούρου, ἐκ τὸ ἐλεύθημα δὲ αὐτὸ νὰ ἀπαντήσῃ δὴ ἐνδὴ μένου μει- διάματα. Πρὸς τοὺς ἀπολειμάτες δῖναται πάντοτε εἴπῃ: δὲ αὐτὴς τῆς μορφῆς ἀφρισάτε τάχα τὰ πολιτικὰ μου δικαίωματα; Μὴ ἔπει- σατε; ἐπείσατε τὸ κοινόν; ὃς, τίποτε δὲν ἐπέτρεχε ἐκ τούτων. Ὡ πρή- ξατε 9 ή 100 καὶ πρέπειτε εἰς τούτο ὅλα ὄσον, ἀγαλλιᾶν.

Α. Κούμονδούρος: "Ολα αὐτὰ εἶναι ἔννοιας.

Καλλιμεν: Δέν λέω ὅσα ἐσφαλμενοί; εῖν λέγω αὐτὰ δὲ ὅσα γί- νεται, τότε ἐβέβαια ἠ θὰ ἔμεινε ἐστερημένος φρενός, λέγω ὄρισμένος δὲ- αὐτὴν τὴν πραξὶν.

Ῥοντήρης: Τὸ ἀγαλλιᾶν πρέπει νά τὸ ἐπαναλάβῃε.

Καλλιμεν: Δέν ἔχω ἀνάγκην; σᾶς ἐρωτῶ μένον νά μοι εἴπῃς, ἕνα τὸ καταλαμβάνατε, ἕνα δὲ δὲν τὸ καταλαμβάνατε, νά σᾶς τὸ ἐξη- γήσω (ἰλαρότης). Δυστυχῶς, κύριοι, λανθάνεσθε πολὺ, νομίζετες, ὧτι ἔθελες στερεῶς, οὕτως εἴπης, μίαν γνώμην πολιτικήν καὶ θέλετε καθιερώσει διὰ λέξεως τὴν γνώμην σας, γνώμην, ὧ ὅπως δὲν ἐμφανίζει ἄλλο ἡ αρμόν κάθεν βουλευτών, οὕτως εὕρησαν σύμφωνοι, διὸ ἄλλη εἶναι ἡ αὐθεντικὴ ἐρμηνεία. Δέν εἶδομεν πολλὰς τὴν μίαν γνώ- μην νά διαλέγηται ἐτέρα ὅλος ἔναντι; δὲν εἶδομεν πολλάς νὰ πλανώμεθα δὲς μένον χώδες, ἄλλα καὶ ἐνθα ὑλόκληρα, Καὶ τί ἄλλο εἶναι, κύριοι, ὧ πρόδος καὶ ἡ ἐπιστήμη, εἰς τί ἄλλο χρησιμεύει, ὧ νά
καταδεικνύει τὰ σφάλματα τῶν πρὸ ἡμῶν; Αυτὸν μὴ νομίστη, ἐπεὶ πρᾶττετε τὶ ἐκτικτόν, διαφεύγων τῶν κοινῶν κανόνα.

Πολλοὶ εἶ δὴ ἡμῶν ἐξέφρασαν τὴν γνώμην αὐτῶν περὶ τῆς ἐπιστρατείας, καὶ ἐγὼ ἔχω τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφράσω τὶ φρόνῳ, διὸ ἡ ἴκουσα διαφόρως ἰδέες περὶ παραβάσεων καὶ παρανομιών. Καὶ ὁ κύριος Κουμουνδούρος ὑμίλησε περὶ παρανομιῶν, ἀλλὰ δὲν ἤθελε ἡ ἴκουσα νὰ δημιουργεῖν ὑπὲρ τοῦ μνημονεύσεως παραβασίας περὶ παρανομιῶν. Καὶ ὁ κύριος Κουμουνδούρος ὑμίλησε περὶ παρανομιῶν, ἀλλὰ δὲν ἤθελε ἡ ἴκουσα νὰ δημιουργεῖν ὑπὲρ τοῦ μνημονεύσεως παραβασίας περὶ παρανομιῶν. Καὶ ὁ κύριος Κουμουνδούρος ὑμίλησε περὶ παρανομιῶν, ἀλλὰ δὲν ἤθελε ἡ ἴκουσα νὰ δημιουργεῖν ὑπὲρ τοῦ μνημονεύσεως παραβασίας περὶ παρανομιῶν.

Ποῦ εἶναι ἡ παρανομία; ἐν τῶν λόγων τοῦ κ. Κουμουνδούρου δὲν ἐξέγραψε: ἀλλοι ἐξέφραξαν τὴν γνώμην, που εὐφράζομαι γιὰ παρανομία, ὡστε ὁ κ. Κουμουνδούρος ὑμίλησε περὶ παραβασίας μίαν ἐν τῶν πολλῶν. Δὲν ἦμερο ἡ ἴκουσα νὰ δημιουργεῖν ὑπὲρ τοῦ μνημονεύσεως παρανομιῶν ὑπὲρ τοῦ μνημονεύσεως παραβασίας. Βέβαια δὲν διστάζω νὰ εἴπω, ὅτι ὁ Νόμος τῆς ἐπιστρατείας δὲν εἶναι ἀντισυνθηκιακὸς: υπάρχοντος ὁ ᾧ ἦμερος, ἡ ἴκουσα ἀπόκειται εἰς τὴν Κυβέρνησιν περὶ τοῦ τρόπου τῆς ἐκτέλεσιος. Τάραν ὁ κύριος Κουμουνδούρος ὑμίλησε περὶ τῆς ἐκτέλεσιος, ἢ ἐν τῇ καθηκόντως ἐκτέλεσιος, τῇ ἐκτέλεσιος ὑπὲρ τοῦ μνημονεύσεως παραβασίας μίαν ἐν τῷ παραδείγματι οἷα, καὶ ἐχθροί ὑμῶν μὲν ἐξέπαινος τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιστρατείας. Τῇ ἐν τῇ παρακάτω τῆς ἐπιστρατείας, ὥστε μὲν ἔχω οὖτος αὐτοῖς ἡ ἴκουσα νὰ δημιουργεῖν ὑπὲρ τοῦ μνημονεύσεως παραβασίας μίαν ἐν τῷ παραδείγματι οἷα, καὶ ἐχθροί ὑμῶν μὲν ἐξέπαινος τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιστρατείας.

Ἡ ἴκουσα ἦν τὰ ὑπάρχοντα τοῦ διεθνοῦς τῆς ἐπιστρατείας, εἰς τὸ συνεκλήθη ἦν τῇ Βούλῃ, εἰς μὲν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιστρατείας, διότι ὥστε ἔχων καὶ ἐχθροί τῇ Βούλῃ, ἢ ἡ ἴκουσα νὰ δημιουργεῖν ὑπὲρ τοῦ μνημονεύσεως παραβασίας μίαν ἐν τῷ παραδείγματι οἷα, καὶ ἐχθροί ὑμῶν μὲν ἐξέπαινος τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιστρατείας.

Ἡ ἴκουσα ἦν τὰ ὑπάρχοντα τοῦ διεθνοῦς τῆς ἐπιστρατείας, εἰς τὸ συνεκλήθη ἦν τῇ Βούλῃ, εἰς μὲν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιστρατείας, διότι ὥστε ἔχων καὶ ἐχθροί τῇ Βούλῃ, ἢ ἡ ἴκουσα νὰ δημιουργεῖν ὑπὲρ τοῦ μνημονεύσεως παραβασίας μίαν ἐν τῷ παραδείγματι οἷα, καὶ ἐχθροί ὑμῶν μὲν ἐξέπαινος τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιστρατείας.
νὰ ἔσχησον καὶ τοὺς λόγους: καὶ ὅταν ἔσχησον τοὺς λόγους, τότε θέλει ἀποδείξῃ διατὶ εἶπον τοῦτο ὑπὲρ τοῦ κ. Τρικούτης, καὶ τότε ὑπολείπεται εἰς σὰς νὰ ἀκρασισθεῖ τὴν ἀποδοκιμασίαν σας, οἴδι πλέον διὰ τὰ πράγματα, ἀλλὰ διὰ τὸ πρόσωπον.

Ἰδοὺ, κύριοι, διατὶ θεωροῦ, ὅτι δὲι καθικὰς τὰς πράξεις ἔχρεται νὲ ἐποχὴ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ἱστορίᾳ, διότι δὲ τὸς Τρικούτης εἶχε τὸ θάμνος, εἶχε τὴν τάξιν νὰ καλέσῃ 10 ἡλικίας συγχρόνως, ἐκεῖνο, διὰ τὸ ὅπως τὸν κατέκρινεν δὲ ἐντιμὸς βουλευτὴς Κρατικής κ. Βαλσαμάκης, νομίζων, ὅτι ἤθελεν ἀλλιώς σκέφθη ἡ Βουλή· δὲ ἐμὴ εἶναι ἀνωτέρωθεν κατόρθωμα. Τι σημαίνει τοῦτο, κύριοι, ότι προσεκάλεσε 10 ἡλικίας, αὐτῖνες προσέρχονται προθύμως εἰς τὰς τάξεις τοῦ στρατοῦ; "Εἰσεὶ τῷ μεγίστῳ σημασίαν, διότι ἐπέφερε τὸ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχῃ ἡ Ἐλλάς 80 χιλιάδας στρατόν. Ἐπετεῖ ἡ φέρη καὶ τὰς 10 ἡλικίας, ἐπερευροῦ, ἐνὰ ἱερὰ δυνατόν, καὶ τὰς 12 καὶ τὰς 15 ἡλικίας νὰ τὰς συγκαλέσῃ, διὰ νὰ ἔχη τὸ στρατίωτας ἐν καρυῳ ἀνάγκης. (Θόρυβος). Αἰ πεποθήσεις μου εἶναι τόσον ἵσχυραι, ὅστε δὲν εἶναι δυνατὸν ἐκ τοῦ θρόνου νὰ κληνοθῆσαι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ἀποτείνομαι εἰς τὰ ἀκραστῆρια.

ΤΙΝΕΣ. Νὰ τὰ κενώσητε.

ΚΑΛΛΙΓΡΑ. Ἐξεγω τοὺς λόγους, διὰ τοὺς ὅποιους διδὼ ὑφήσῃ τὴν σημασίαν εἰς τὴν ἐπιστρατείαν, ἡ ὅποια διεστάθη, τῶν 10 ἡλικιῶν, αὐτῇ ἡ ὅποια τόσον ἐτάραξε πολλοὺς, διότι ἐνόμιζαν, ὅτι δὲ αὐτοῦ τοῦ πρῶτου ἐπιλήθη μεγάλη ζημία, ὅτι ἀπεστάθησαν πολλαὶ χεῖρες ἀπὸ τὴν γεωργίαν κτλ. Ἀλλὰ δὲν ἐσκέφθησαν, τι ἀπέκτησαν ἡ Ἐλλάς, ὅτι σήμερον ἔχει δύναμιν 80 χιλιάδας ἀνδρῶν, καὶ διὰ τοῦτο βλέπετε, ὅτι καὶ παντεκχύσαν ἐκ τῶν ἐκτός τῆς Ἐλλάδος προσέρχονται, ὅπως κατασκοτάσων εἰς τὸν στρατόν καὶ ὑποστόσων τὴν αὐτὴν τόχην μετὰ τῶν λοιπῶν· ἀπέκτησα τοῦτο, ὅτι ἡ Ἐλλάς εἶναι δύναμις δικαστέους 80 χιλιάδας στρατόν. Καὶ ὅταν λέγω τοῦτο, τὸ λέγω πρὸς ἐκεῖνους, οἱ ὅποιοι ἐννοοῦσαν, ὅτι σήμερον τὰ Ἐπάτη ἐκτιμῶνται κατὰ τὸν ἀριθμὸν τοῦ στρατοῦ, τὸν ὅπως δύναται νὰ παρατάξωσιν.

Α. ΚΟΥΜΟΥΝΛΟΥΡΟΣ. "Οὐχί: μόνον δὲι αὐτό.

ΚΑΛΛΙΓΡΑ. Καὶ διὰ τὰ ἄλλα, ἄλλα πρὸ πάντων δὲι αὐτό. Καὶ ὅταν δύνανται νὰ παρατάξωσιν 80 χιλιάδας στρατόν, τοῦτο ἀποδεχόμεθα, ὅτι ὑπάρχουσι καὶ τὸ μέσα. Διατὶ 80 χιλιάδας στρατόν; Διότι
καθαυτό ἐγείνειν ἢ κλῆσις τῶν 10 ἡλικιών, τὸ ὑποῖον ἄλλως μετά ἢ τῇ θελεί φέρει τὸ ποσόν τοῦτο τοῦ στρατοῦ. 'Ὅταν ἐγένετο ἡ πρόσκλησις, πρῶτον ἔφευγον ἑφήβοι 27 χιλιάδες, ἔγετε δὲ καὶ τὸ ποσόν, τῇ ὑποίον φέρει ἡ ἡλικία τοῦ 21 έτους, καὶ τους τυποτυπῶς βλέπετε, ὅτι ἔγετε τὸ ποσὸν τῶν 80 χιλιάδων, και μάλιστα ἤδη προσέθεσε καὶ τοῦς ἔθελεντάς, οἴτινες εἰς ἐκάστην στιγμήν θύνανται νὰ λάβωσι μέρος εἰς τὸν ἥλινην στρατόν καὶ συναχειμονοῦσι. Ἡλέπτετε, ὅτι ἡ Εὐλάς ἔχει δύναμιν σπουδαῖον, ἢς ὑπερβάλεται εἰς τὴν ἐπιστρατείαν, οὕτω πας ἐκτελεσθείσαν ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως, τῆς ὑποστηρικθείσης ὑπὸ τῆς στείρας ἀντιπολιτείως.

Ἀλλὰ τί λέγετε; Ἐὰν ἦτον ἡ Βουλή, πῶς ἦθελεν ἀποφασίσαι; ἦθελεν ἰσος ἀποφασίσει ἄλλως. Καὶ πυτεύετε, ὅτι οἰκουμένη Βουλῆ καὶ ἀν υπήρξεν, ὠδεῖεν ἠρνηθῇ τὴν συνδρομὴν τῆς καὶ δὲν ἦθελεν καλέσει οικὲς τὰς ἡλικίας, ὅταν ἦν ἀνάγκη τὸ ἀπαθηθῇ καὶ τὸ συμφέρον τῆς πατρίδος; Ἀλλὰ μάλις λέγετε, μᾶς ἐδειξεύσατε, σήμερον δὲν δυνάμεθα νὰ ζητήσωμεν τὶ ἐναντίον, δὲν δυνάμεθα νὰ μεταβάλωμεν τὰ γενόμενα, δὲν δυνάμεθα νὰ καταστρέψωμεν ἐκεῖνο, τὸ ὑποῖον ἦγεν, δὲν δυνάμεθα νὰ ἀποφράψωμεν 2, 3, 5, ἡλικίας. Διειστι; διότι, λέγετε, σήμερον εἶναι πλέον Ἰάτημα φιλοτιμίας. Ἀπορῶ, κύριοι, πῶς ἐννοεῖτε κύριοι καὶ τὴν φιλοτιμίαν. Ἡκούσθην ποτέ, ὅτι Κράτη ἐπιθαλ- λουσαν εἰς ἐαυτὰ, καὶ μάλιστα μικρά, ἑπερόθους διαπάνοις, καὶ μάλιστα Κράτη, τὰ ὑποῖα εὑρίσκονται εἰς τοιαύτην οἰκονομικήν θέσιν, ὅτι ἀποστῦσαν ἀπὸ τὴν γεωργίαν, τὰς τέχνας καὶ τὸ ἐμπόριον τόσας χειρὰς; διατι; χάριν φιλοτιμίας, καὶ μάλιστα Συνταγμα- τικά: Ἕνωνοι, ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ σμίκῃ τοῦτο εἰς Κράτη διεσποτικά, ὅπου πρόκειται περὶ τῆς φιλοτιμίας τοῦ Ἡγεμόνος μεγάλης δυνάμεως, ἄλλη εἶναι ἡ Εὐλάς εἰς τοιαύτην θέσιν, ὅπως νὰ εἴη; σκέπτομαι μόνον ἐκ φιλοτιμίας, καὶ ὡς ἐκ τοῦτοι διαπάνοι καὶ τὸν ἐλάχιστον ὀδόλων καὶ ἐκ τοῦ ὑπερήματος, μόνον χάριν φιλοτιμίας. Ἡπόρσυ, κύριοι, ὅταν ἴκουσας τοῦτο. Καὶ τὶ μάλιστα ἴκουσας; ἀφεῖν ἐσχημα- τίσῃ αὐτὸς ὁ στράτος χάριν τῆς φιλοτιμίας, ὑπερβάλεται καὶ νὰ πολεμήσῃ. Πρόκειται λοιπὸν νὰ γίνῃ πόλεμος φιλοτιμίας; ἄλλα ὅτι τὸν ἡμέρον αὐξάνειν νομίζετε, ὅτι συμβαίνει, ὅπως μᾶς παρέστηκαν, νὰ γίνεται πόλεμος χάριν φιλοτιμίας; Μοι φαίνεται, ὅτι τοῦτο τὸ ἴκουσα παρὰ τοῦ ἐντύμου βουλευτοῦ Κραναίας, νομίζω δὲ, τὸ εἶπε καὶ ὁ κ. 'Ρικα- κες. (Θάρυσος).
Βαλαμακης. Ἐγὼ δὲν εἶπον τούτο, ἀλλὰ εἶπον, ὅτι, ἀροῦ ἐφθάσα-μεν εἰς αὐτὴν τὴν κατάστασιν, εἶναι πλέον ζήτημα τιμῆς καὶ δὲν ἡμποροῦμεν νὰ σκαφθῶμεν οὔτε τοῦ ποσόν, οὔτε τὸν πρόπον τῶν θυσιῶν.

Καλλιγας. Ἐγὼ τὴν αὐτὴν σημασίαν δίδω καὶ εἰς τὴν μίαν λέξειν καὶ εἰς τὴν ἄλλην, ἀλλ' ἀροῦ τὸ θέλετε, τότε ἀρίστω τὴν λέξειν τὴν ἰδικήν μου καὶ λαμβάνω τὴν ἰδικήν σας καὶ λέγω, ζήτημα τιμῆς.

Σάς ἀρωτοῦ, διὰ ζήτημα τιμῆς ἐπιτρέπεται εἰς ἐκέκασθον ήθος ὁ πόλεμος; Σάς ἀρωτοῦ, ζήτημα φιλοτιμίας ἡ τιμῆς, ἔδωθε τὸ θέλετε, πρέπει νὰ ἐπι-φέρῃ πόλεμον; "Ἐχετε πρόσφατο τὸ παράδειγμα, τὶ συνέβη εἰς τὴν Γαλλίαν, ὅτι, ὡς μεγάλη δύναμις, δὲν ἦδυνατο παρ’ ἐλλού νὰ ἀνακατε-τίσθη, καὶ ἔγι νὰ ἡμεῖς, οὕτως δὲν εἰμήθη εἰς θέσιν νὰ μὴ ἀκούσαμεν συμβουλάς: εἰμήθα τάχα εἰς τὴν θέσιν τῆς Γαλλίας, εἰμήθη εἰς τὴν θέσιν τῶν μεγαλῶν ἐκείνων δυνάμεις, αὕτειν διαθέτειον φθεροῦσιν στρατοὺς; Σάς λέγω λοιπὸν, ὅτι δὲν εἶσθε εἰς θέσιν ν’ ἀποφαζήσητε μόνοι πρὸς τὸ ζητήματος τῆς τιμῆς, διότι εἶναι καὶ ἂλλαι δύναμις, αἰ ὑποίκη ἡμποροῦν νὰ σᾶς εἰπωσιν: ἡμεῖς θὰ λύσωμεν τὰ ζητήματα τῆς τιμῆς, ὅπως πρέπει νὰ λύσομεν, διακινητικά. Πρέπει νὰ ἔχετε ἀφορμὴν πραγματικήν: ἄνευ θυσικοῦ σκοποῦ δὲν ἔδυνατο νὰ πρᾶξεν πρὸς ὑπεράσπισιν τῶν δικασματικῶν τὸ ἐλληνισμόν, καὶ ὅτι δὲν τὴν ἐννοιαν, τὴν ὑποίκην ἔχετε πρὸς τιμῆς, ἢ τὴν ὑποίκην ἐγὼ ὑπομαζόμενοι φιλοτιμίαι.

Ἑξεύρετε τὶ μου ἐνεπωμεν τούτο; μοι ἐνευώμει τὸ ἀνέκδοτον τοῦ Ἐφρι-κοῦ Δ’, ὅτις διήρχετο πᾶς τάξεις πρὸς τὸν στρατοῦ, πρὸς ἐπιθεώρησιν πρὸς τῆς μάχης. 'Ετελείωμεν ἕνα στρατιώτην τρέμουσαν. "Ἀθλεί, τὸν ἐπε-τίμησε, τρέμεις; Τρέμου, ἀπήνθηεν να τούς, ἀναλογικάμενος τὸν κίνδυνον, εἰς τὸν ὑποίκην δὲ μὲβρέφος μου. (Ἰλαρότης). Τοῦτο ἐννοεῖσθε ἓνως καὶ σεῖς, λέγοντες περὶ φιλοτιμίας . . . .

Βαλαμακης. Εἶπας ἀλείφορος νὰ διδῆτε ὅποιαν σημασίαν θέλετε, ἀροῦ εἰσέρχεσθε εἰς τὴν διανοιαν μου, ποιεῖτε δὲ τοιαύτην διακρίσιν μεταξὺ τιμῆς καὶ φιλοτιμίας.

Καλλιγας. Δὲν ἡμπορῶ νὰ ἀντικρούσω βέβαια τὴν ιδέαν σας, ἡν δὲν λάβω ἀντίληψιν τῆς διανοιασ τας καὶ δὲν εἰσδύσω εἰς ἰδικὴν κατὰ βάθος. Θέλετε λοιπὸν νὰ σᾶς ἀντικρούσω, χωρὶς νὰ σᾶς ἐννοήσω; αὐτὸ δὲν ἡμπορῶ νὰ τὸ κάμω.

Βαλαμακης. Δὲν σᾶς σμαρέγαι νὰ μὲ ἐννοήσητε.
ΚΑΛΛΙΓΑΣ. 'Εγκάτιο λέγηστε αὐτό, θέλοντες νὰ εἴπητε, ὅτι ἔγω εἶμι ἰδιοτελῆς καὶ ἴθέλησα νὰ σὰς παρεξηγήσω, λυποῦμαι, ὅτι ἔχετε περὶ ἐμοῦ τοιαύταν γνώμην, οὐδὲ γνωρίζω ποῖα ἔχετε περὶ ἐμοῦ προηγούμενα, ἐξ ὧν ἐσχηματίσατε αὐτήν. Ἡσαυ δὲν ἐνοηήσατε, ὅτι εἶναι ἰἀλίκων τὸ συμφέρον.

ΒΑΛΕΣΜΑΚΗΣ. Τὸ συμφέρον δὲν ἐνόησα ἰἀλίκων.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Κοιμματικῶν, παχτριακικῶν;

ΒΑΛΕΣΜΑΚΗΣ. Ἑρθομένων.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Τότε εἴμεθα σύμφωνοι.

ΒΑΛΕΣΜΑΚΗΣ. Συμφωνώτατοι.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Δέχμας, ὅτι τοιαύτη ἤτον ἡ ἔννοια σας. Ἡγὼ ὧς ἐμοὶ ἐξηγῶ τοὺς λόγους τῆς πεποιθήσεως μου, τοὺς ὧποιοι πρέπει πρῶτον νὰ ἐκτιμήσητε. Φρονῶ, ὅτι ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως τοῦ διακόνιος τῆς ἐπιστρατείας ἠρέτησα νὲ ἐστηκὺ τῇ Ἐλλάδᾳ, ὅτι ἡ Ἐλλάδα ἢδε παριστάτα τοῦ ἐστιν τοῦ κόσμου, ὡς διαβῆτον 80 γλυκάδεσ τρατῶν. Εἶναι μέγα ἐχθρὸν τοῖς, ἐξ ὧποιο προσδοκώσθει ἀνυπολογίστη καὶ συνεπί καὶ θέλει συντελέσει εἰς τὸ μέλλον ἀναμφιβολῶς.

Ἀλλὰ ἡ, διὰ νὰ συμπαραβῆ τὸ πράγμα, ἀντέταξαν, ὅτι ὁ στρατὸς τῆς ἐπιστρατεύσεως εἶναι γυμνὸς, ἀνυποδήτος.

Ποῦ τὸν εἴδετε τὸν στρατὸν αὐτὸν; Ὅγγι βεβαιῶς ἐνταῦθα. Μήπως εἰς τὰς ἐπαρχίας; Ὅπως λέγει τὸ λόγον: «ο ἀνθρωπὸς χωρίς νὰ γνωρίζω, τόπος 

ΤΙΝΕΣ. Δὲν τοὺς εἴδετε;

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Ἡγὼ βεβαιῶς δὲν εἶδον. Τάρα σὰς ἐρωτῶ, ὧποιοι καὶ ἀνυπόδητοι προσεύθησαν ἀπὸ τὸ κοίλω τῆς μητρὸς αὐτῶν, ὧποιο δὲν εἴχον ἐνδυμάτα καὶ ύποδήματα;

ΠΡΟΕΡΩΣ. Μὴ διακόπτετε, παρακαλῶ.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Εἶναι ἀπὸ δρόμους καὶ ἀπὸ πέτρας, διὸτι δὲν ἔχουν στολᾶς, διότι δὲν ἔχουν τὰ ύποδήματα τὰ στρατιωτικα; Πρέπει νὰ ἴσαται τὸς ἄνθρωπος τῶν στολῶν καὶ τῶν ὑποδημάτων, διὰ νὰ ὑπομενίσητε εἰς ἑκείνους, ὧποιοι ποσῶς δὲν σκέπτονται καὶ στολῶν καὶ περὶ ύποδη-
μάτων, εἰς τὸ ἄνθος τῆς Ἑλληνικῆς νεολαίας, εἰς παιδικῆς Ἑλλήνων, ὅτι πρόκειται περὶ στολῶν καὶ ὑποθημάτων (θύρωμα). Δὲν ἦλθον δὲ αὐτὸ ἦλθον νὰ ὑπηρετήσουν τὴν πατρίδα των (θύρωμα). Εἰς τὶς ἀποδοκιμασίας σας μάλιστα ἐννοοῦ, ὅτι εἰπον πράγμα πολὺ ὄρθον, ἀλλὰς δὲν ἦλθεν ἐξεγερθῇ ἡ δυσαρέσκεια σας, καὶ παρατηρῶ, ὅτι ἐκεῖ ἐκπραξήσεται ἡ ἀπαρέσκεια σας, ὅσοις ἀκούστε τι, τὸ ὅποιον σᾶς καίρει ἐντύπωσιν.

ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ. Ποῦ τὸ Ἐξεύρετε;

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. 'Ἡ πείρα, τὴν ὅποιαν ἔγον, τῶν ἀνθρώπων αὐτὸ μοι λέγεις ἐνδέχεται νὰ σφάλλω ἐκεῖνοι ἀμέσως κραυγάζουν, παρατεταίηται, ἐρεθίζονται τὰ νεφή των, θυρουργοί, ὅσοι ἀκούσουν τι, τὸ ὅποιον δὲν εἶναι εἰς αὐτῶς εὐφρενίστον (θύρωμα). Ἐνδέχεται νὰ ἦλθεν τὰς καὶ ἀνυπόδητος, ὃ ὅποιος ποτὲ δὲν ἔφρωσεν ὑποθήματα, καὶ ὁ ὅποιος τώρα πρῶτην φοράν ἤδη ὑποθήματα (θύρωμα).

ΜΥΚΩΝΙΟΣ. Μοι ἐπέτρεπτε μιὰν λέξιν;

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Δὲν ἔγω καμιὰν ἀναγήκαν, μοι εἰσῆκε ἐντελῶς περίπτῶς μὸν τὰ ὅταν τὰς ἔγον ἀνάγκην νὰ ἀνοίξῃτε.

ΜΥΚΩΝΙΟΣ. Τὸν λόγον.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Ἡδὲ δὲν ἐρήμασαν τὰ λάβουν ἀμέσως τὴν στολὴν καὶ τὰ ὑποθήματα, αὐτὸ συνεχόμεν ἐρεφε βλάβην, διότι ἡ ἀσκησὶς γίνεται καὶ ἦνευ τῶν στολῶν καὶ ἦνευ τῶν στρατιωτικῶν ὑποθημάτων.

'Αλλὰ, λέγετε, ὑπάρχει καὶ ἄλλη παρανομία; ὑπάρχει παρανομία, ὅτι ἔφευγαν πιστώσεις, ὅτι ἔφευγαν δάνεια, καὶ ὅτι παραπέμπειν ὁ ἐντύμος αὐτὸν σκοποῦσας, ἤθελεν θεωρήσει τὸ δάνειον ὡς τοιοῦτον παρὰ τὰς πιστώσεις, διότι τὸ δάνειον, εἰπεν, εἶναι φόρος, νομικὴ μεταγερίσθη μᾶν θεωρίζει πολλὰ ὅρθον περὶ τοῦ τέλευταν ἀποτελέσματος τοῦ δάνειου, —τοῦ καταλήγει ἐπὶ τέλους τὸ δάνειον,— διὰ νὰ εἰπη, ὅτι τὸ δάνειον εἶναι φόρος ἐμφανῶς εἰς ἀρχῆς. Τὸ δάνειον δὲν εἶναι φόρος; δύναται νὰ καταλήγῃ εἰς φόρον, ἀλλὰ δὲν εἶναι φόρος. Τὰ ἐντόκα γραμμάτια τι εἶναι; Εἶναι δάνειον; ἀλλὰ εἶναι τάχα φόρος; Ὁχι; ὅταν ἔχῃ ἐλλειμμα καὶ θέλητα νὰ προσβείτο πρὸς αὐτὸν πρὸς ἀπόσυνα, τότε καταφεύγεται εἰς φόρον. Τὸ δάνειον ἢθελοφήθην παρανομώτερον, ὅτι ἔχει ἐπιθετικοῦς ἁρακτήρας; ἐγὼ εἰς ἐναντίας φρονίμου, ὅτι ἔχει ἐλαφρύτερον ἁρακτήρας, διότι τὸ δάνειον εἶναι ἀποτελείσθαι ἐμπιστευόμενες ἄλλου, ὁ ὅποιος διδεῖ χρήματα διὰ τὴν ὑπηρεσίαν.
Εἶναι τὸ δάνειον ὅτο διαρκέσει, τ.ι. μάλιστα ἐπιβάλλει ὑποχρεώσεις ὑποχρεώσεις· ἀλλ' ἐν δάνειον, τὸ διὰ τὸν εἶναι ἀποδοτέον μετὰ ἐν ἑτοῖ, τι ἄλλο εἶναι εἰμί μία εἰκολία χρηματικῆ; αὐτὸ γίνεται καθ' ἡμέραν· ὡς ἀνέργες ἢ ἐξουσία ἡ Κυβέρνησις, δόσεις εὑρίσκεται ἐν ἀνάγχης, ἐδαισεται 500 ÷ 600 χιλιάδες ὕδραγμον ἀποδόσιον μεθ' ὑποχρεών προθεσμίαν. Εἰς τοῦτον ἄλλο μέσον ἥθελατε καταφύγει, ἕτεν δὲν ὑπήρχεν αὐτῷ τὸ δάνειον· ὡς' ἐκ τούτου νὰ λείπῃ ἤτο ὄντα ἡ παρανομία· ἀλλὰ μὲν ἑφανε, ὅτι ὁ ἐντύμος κ. Κουρουνδόυρος εὐρήκει ἐλλην ἐπάνω, διὰ ἃ νὰ ὑποστηρίζῃ τὴν ὑπαρξίν τῆς παρανομίας, τὴν ὑμολογίαν τῆς προκατόχου Κυβέρνησις, Ἡαβεο κονφιτετον reum. Δὲν ἔνοιο ποῦν ἔζηκεν ὁ κ. Κουρουνδόυρος, ὁτι ὑπάρχει ὑμολογία παρανομίας ἐν τῷ βασιλικῷ λόγῳ. Ὅσαίους ὑπορεγήν κανάδεχεται εὐθύνης, τὴν ὑποτικὲς μὲλλει νὰ ἐξαγνίσῃ διὰ τῆς ἐγκρίσεως τῆς Βουλῆς, ἄρα αὐτὸ εἶναι παρανομία; Ἔσται λοιπὸν ἔστηται διὰ τοῦ βασιλικοῦ λόγου ἡ ἐγκρίσεις, ἡ ἐπικυρώσεως τῶν πεπραγμένων, νομίζετε, ὅτι αὐτὸ περιέχει ὑμολογίαν παρανομίας; Ἐστιν ἐν τῷ βασιλικῷ λόγῳ λέγητε, ὅτι δὲν ἐπιρράσιμων ἀκριβῶς τὰς διατυπώσεως τοῦ λογιστικοῦ νόμου, νομίζετε, ὅτι αὐτὸ ἐμφαίνει ὑμολογίαν παραβάσεως; Ὁχι, διότι έδώ δὲν ὑπάρχει πιστωτικώς, αὐτὸ τὸ δάνειον ἔγινε διὰ πράξεως ὑποτικῆς. Λοιπὸν δὲν ὑπάρχει τι παράνομον, ἐκτός ὅταν ἐγινε διὰ δαπάνη, τὴν ὑποτικὴ ἡ Βουλὴ δὲν ἐγκρίνει. Ἀλλὰ δὲν εἰδον νὰ εἴπητε, ὅτι τὸ δάνειον τῶν 15,000,000 δέν ἔγινε διὰ συμφέρον τοῦ Κράτους, ὅτε ἄτι νὰ προκειται νὰ ἐγκρίθη· ε' ἄνευντιας, ἄφοι θέλητε σεις νὰ ἐκκρασάτε μοιρήν κατὰ τής παρελθούσης Κυβερνήσις, δὲν ἔγινε ὄλας τὰς περιστάσεις, δὲν ἔγινε τὰς περιστάσεις, καθ' ἡς ἐπιβάλλονται εἰς τὴν ἐπιφύσειν σας ὄλα τὰ διατάχματα τὰ ἐκθομένα ἐν τῷ μεταξὺ περὶ ἐπιστροπάς, περὶ πιστώσεων; Τι ἄλλο εἶναι αὐτὰ καὶ περιστάσεις, παρὰ αὐτὰ συζητήσεις, ἡ ὑποτικῇ μὲλλει νὰ καταδείξῃ τὸ φρόνημα τῆς Βουλῆς, ἐὰν ἀναγνωρίζῃ τὰ γενόμενα, ἐὰν ἐγκρίνη αὐτά, ἐὰν ὑμολογήσῃ, ὅτι ἐγένοντο ὅχι μόνον ἐξ ἀγνησίας προθέσεως, ὑπὲρ τὸ κοινὸ συμφέροντος, ἀλλὰ καὶ πραγματικῶς ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ συμφέροντος ἐδραστηθησαν.

Ἐξηγήσεις αὐτάς τὰς ἰδέας ὅλας, εἶτε πρὶν τῆς ἐπαντήσεως, εἶτε πρὶν τὸ πράγματος αὐτοῦ, νομίζω, ὅτι εἶναι ἄδικον, ἄφοι βλέπω μάλιστα, ὅτι διανοαγχετείτε, καὶ ἔχετε δίκαιον, διότι ὁ κάκος τος βεβαίως κατέλαβε καὶ ἤμας ὅπως κατέλαβε καὶ ἔμε, νομίζω καὶ ἔγνω πρέπον
νά καταλήξω τόν λόγον, νά καταλήξω δὲ αὐτόν ὑπενθυμίζω δ', τι εἰπεν ὁ μέγας ἱστορικὸς τῆς Ῥώμης εἰς περίστασιν σχεδὸν ἀνάλογον: Προ-
χωροῦμεν, προχωροῦμεν πάντοτε, καὶ εἰμεθα ἁκόμη ὡς μακρὰν τῆς ἀκτῆς, εἰς τόπον βατῶν, ἀλλ' ἐκώπων ἡμῶν ἐκτείνεται μέγας πέλαγος,
τοῦ ὧποιοῦ δὲν γνωρίζομεν τὰ βάθη· μόνη ἡ φρόνησις δύναται νά μᾶς ὑδηγήσῃ. (Χειροκροτήματα ἐκ τοῦ ἀκροαμάτου).
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1880

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Κύριοι βουλευταί, ήπόρθησα άκούσας εκ στόματος του κ. Πρωθυπουργού μόνην ἀπάντησαν εἰς τὴν ἐρώτησιν μου τὴν προκαλούσαν διασάφησιν, ὅτι σοφιστεῦο. Δὲν ἐννοῶ, ἐὰν, ὅστις ἔρωτι καὶ ἔρωτι ἐυσχήμων, ζητοῦν νὰ ἔξηγηθῇ ἡ ἀντίφασις, διὰ τοῦτο καὶ μόνον σοφιστεῦο, ἢ ἐὰν ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἐπεκαλείτο ἄλλο προηγούμενον, δὲ ἐκφράζει τὴν αὐστηρὰν κρίσιν του, ἐξ ἄλλων ὁμοίωμαν περιστάσεων.

Ἡ ἀντίφασις, ἢ ὅποια μοι ἐφάνη πολὺ τραχεία, ἦτον ἡ ἐξής: ὅτι, ὑποστηρίζουν τὴν ἐρμηνείαν, τὴν ὁποίαν δίδει εἰς τὸ Διάταγμα περὶ ἐπιστρατείας καὶ εἰς τὴν συνταγματικὴν αὐτοῦ ἐννοιαν, εἶπεν ἀρκεῖ νὰ ἀνακωνωθῇ εἰς τὴν Βουλήν, ἢ δὲ σωπὴ τῆς Βουλῆς μόνη ἐμφανεί, ὅτι τὸ Διάταγμα ἐλαθεν ἴσχυν Νόμου, ἐδώ δὲ δεύτερον ἀγορεύα, εἶπεν, ὅτι ἀπαίτεται ἡ στή ἐκφράσις τῆς Βουλῆς. Λοιπὸν ἔκθεσα ἀπλούστατα ποιῶν τῶν δύω γνωμῶν προτιμαῖ ὁ κ. Πρόεδρος. Ἀλλὰ δὲν εἰναι ἡ μόνη περίπτωσις, καθ’ ἣν βλέπω ταυτίζων δυσεξήγητον ἀντίφασιν, ὅτι, ὁμολογοῦν πρὸ ἥλιων ἤμερῶν ἀπὸ τοῦ βῆματος, εἶπεν ὁ κ. Πρόεδρος, ὅτι εὐχαριστεῖται νὰ ἐχῃ ἀπέναντι τοῦ στείραν ἀντιπολίτευσιν, καὶ ἐπειτὰ ἀναγνώσκων τὸν ἐντυπον λόγον, εἶδον, ὅτι εἶπεν, ὅτι ἐπιθυμοῦ νὰ παλαιὰ πρὸς ἀντιπολίτευσιν ἴσχυραν.

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. Ἐγὼ εἶπον, ὅτι ἐπιθυμοῦ μίαν ἴσχυρὰν ἀντιπολι-
τευχον, ἀλλ’ εὐρίσκω μίαν στείραν· ὄστε βλέπετε, ὅτι συμβιβάζονται καὶ τὰ δύο.

Καλλίγας. Μάλιστα, ὅταν μεταβάλλετε τὰ λεγόντα, ὅλα συμβιβάζονται. Ἐγὼ σας λέγω καὶ ἄλλην ἀντίφασιν εἴπομε, ὅτι τὴν ἐπιστρατείαν ἐνοεῖτε, ὅχι μέχρι τῆς κατοχῆς τῶν ἐπαρχῶν, ἀλλὰ διὰ νὰ ἐκπλησίαση τὴν ἀπόφασιν τοῦ Βερολίνου, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπω, ὅτι ἀποδίδετε ἄλλην ἐννοιαν.

Κομνηνοῦσος. Ποῦ τὴν εὐρίσκετε;

Καλλίγας. Ὅτι δὲν ἐννοεῖτε πλέον, ὅτι ἡ ἐπιστρατεία εἶναι τὸ κύριον ὅραμαν καὶ τὸ μόνον μέσον.

Ἀλλ’ ἀφέναι αὐτὰ κατὰ μέρος, τὰ εἰπὼν ἀπλῶς, διότι δὲν ἐπεθύμων αὐτὸ τὸ ἐπίθετον νὰ τὸ ἀκούσω εἰς τὴν Βουλήν, χωρὶς νὰ δουσιν ἄρρητως. Ἑμποροῦσατε νὰ μοι προσάφητε αὐτὸ ἐν ὀρισμένῃ ἁπάτῃ, ἀλλὰ δὲν ἦτο σφίγμα, τὸ νὰ ἀποτείνω πρὸς ὑμᾶς τὴν ἐρωτήσειν, ποὺς ἐννοεῖτε τὴν σύμπραξιν τῆς Βουλῆς.

Τὸ ζήτημα βλέπετε ἐκ μικρῶν αὐξάνει καὶ λαμβάνει δικαιώσεις, διότι συμπληκτεῖται μὲ τὰ προηγούμενα, μὲ τὴν ἐρμηνείαν, τὴν ὅποιαν ἔδωκεν ἡ Κυβέρνησις· εἰς τὸ διάταγμα τῆς ἐπιστρατείας, ἐνὶ κατ’ ὀυσίαν, νομίζω, ὅτι ὅλα συμφωνοῦμεν. Οὐχ ἂντον περικλήμεν εἰς αὐτὸ τὸ ἀδιεξόδον, διότι σήμερον εὑρίσκεται ὑποστηρίζουσα ἡ Κυβέρνησις τὸ ἐναντίον ἑκείνου, τὸ ὅποιον ἡθέλησε νὰ εξηγήσῃ κατὰ τὴν συζήτησιν ἐπὶ τῆς ἀπαντήσεως. Διὰ τοῦτο ἡ δυσκολία νὰ φθάσωμεν εἰς μίαν λύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ δυσκολία ἐφάνη εἰς τὸν ἐντύμον βουλευτήν Γόρτυνος, ὅτι ἤτο μία περίστασις, διὰ νὰ ἀναμορφώσῃ ὅλα τὰς θεωρίας τὰς συντριμματικάς· καὶ μοι ἐφάνη ὡς ἑκείνος· οὕτως, ξεπλήρων νὰ ἐξέλθῃ· καὶ με εὐρίσκων αὐτὴν, κροὺς ὅλους τοὺς κρίχους ἐπὶ ἐλπίδι· διὰ τοῦ ἴχνου νὰ εὑρῇ τὴν διεξόδον. Τοιοῦτοτρόπως ἤθελησε νὰ ἐξετάσῃ ὅλα τὰ στοιχεία τοῦ Συντάγματος, τὸ δικαίωμα τὸ ἠγερομένον τοῦ κηρύττειν τὸν πόλεμον, τὸν περιορισμοῦν περὶ στρατοῦ κτλ. Μοι φαίνεται, ὅτι πρέπει τις νὰ φέρῃ τὸ ζήτημα εἰς τὰ ἄπολυτα στοιχεία. Ὁλις ἡ τέχνη τῆς λύσιος τοῦ ζητήματος εἶναι νὰ κατατάσσητε τὸ ζήτημα ἄπλοιν, ἐνῷ, καθιστώντες αὐτὸ σύνθετον, περιπλῆκεν καὶ εἰς ὅνων φθάνετε ἀποτέλεσμα.

Οὕτω συνίστη τώρα, διότι δὲν ἔχουσα συμπέρασμα. Εἴδον μεγάλον ὄγκον κεφαλών, καὶ πόδας σωθαμοῦ. Φαίνεται, ὅτι ὁ ἐντύμος βουλευ-
τῆς Γάρτυνος, ἀποφρώνον γ’ ἀναμυχθῆ εἰς τὴν σπουδαίαν πολιτικὴν συζήτησιν, ἐνώμενεν, ὅτι ἦδυκατο ὁδὸν πάρεργον εἰς μίαν ἄλλην περί-
στασιν να παρενείρῃ τὰς ἰδέας τοῦ θωρακίζον αὐτάς διὰ τοῦ ἀποφθέγματος τρόπου, ὅτι «δὲν παραδέχεμαι ἐκείνας τὰς θεωρίας τοῦ δεῖνος ἢ τοῦ δεῖνος». Μάλιστα, τὸ πιστεύω, ἀλλὰ νομίζετε, ὅτι ἀποδεικνύετι τι, διότι δὲν παραδέχεσθε; ἐδώ δὲν πρόκειται περὶ αὐθεν-
τικὰς αἰσθήτους, ἐδώ ζητοῦμεν τοὺς λόγους πάσης γνώμης, δὲν μᾶς ἔδειξατε δὲ τίποτε, διότι αἱ σχέσεις, τὰς ὑποίαις εἴπετε, οὐδεμιᾶν ἦχουν σχέσιν. Ἐὰν μοι ἐπιτρέπητε, ὅλοις τῷ ζήτημα εἰς τὸ ἀπλοῦ-
στατα ὁριά ἰδοὺ ποὺ εὐφρίσκω αὐτά. Τι εἶναι τὸ Διάταγμα; εἶναι ἐκτέλεισις νόμου. Ὑπάρχοντος νόμου, ἐπιτρέπεται ἡ διὰ Διατάγματος ἐκτέλεισις. Τι εἶναι ἡ ἐπιστρατεία; Τὸ Διάταγμα προηγεῖται τοῦ νό-
μου εἶναι τὸ ἀντίστροφον. Λοιπὸν τῷ ζήτημα εἶναι: ἐπιτρέπεται εἰς μίαν ὀρισμένην περίστασιν, ὅπως ὀρισμένα ἐγγυήσεις, τὸ Διάταγμα νὰ προηγηθῇ τοῦ νόμου; καὶ ὅταν ἐπιτρέπεται τοῦτο, τάχα ἐπετα, ὅτι δὲν πρέπει νὰ υπάρξῃ νόμος; οὐδεμίας. Ὅ νομοθέτης λέγει, ὅτι προ-
σωπικὰς εἰς περίστασες, τῶν ὑπολογίσων ἐν τὴν ἐκτίμησιν ἄριστο εἰς τὴν Κυβέρνησιν, ἐπιφυλακτόμενος κατόπιν νὰ ἔξετασθε τὴν ἐνάσχεσιν, ἐπι-
τρέπει εἰς τὴν Κυβέρνησιν νὰ προτέθη τὸ Διάταγμα, νὰ προβῇ εἰς τὴν ἐκτέλεσιν, ἤ διὰ νομοθετικῆς πράξεως θέλω να κυρώσω. Καραπαλασοῦ. Πῶς ἢ ἐνάσχεσή τὸ δικαίωμα τῆς ἢ Βουλή, ἄροι τὸ Διάταγμα θέλειν ἐκτελεσθῇ;
Κομινδαροῦρε. Ἀφοῦ ἐξερευνῆτε τὰ χρήματα;
Καλλιγας. Ἤ σκέψις σας εἶναι περὶ χρημάτων τὰ χρήματα ἐχουσι καὶ αὐτὰ τὴν θεωρίαν τοὺς, ἀλλ’ ἐρχομαι πώς όρας τοῦ ἐντύμνου 
βουλευτικὴν ἐκ Πίλου. Ἐξετάσθη τὸ Διάταγμα, χάθει τὸ νομοθετικὸν 
Σώμα, ἀπρόνεσται καὶ διατάττει τὴν διάλυσιν: ἐν τούτον ἐγνεν ἡ 
ἐπιστρατεία ἐν μέρι.
Φαρμακοπούλου. Διείνῃ τῇ διατήν;
Τινελ. Μὴ διακόπτετε..
Καλλιγας. Ὁ χ. βουλευτικῆς Πίλου ἔσεσε τὸ ζήτημα κάλλιστα καὶ δεικνύει, ὅτι πρακτικῶς τὸ ἐνόησε, καὶ εἶναι εἰς ἐκείνου, οἰ
tnes ἐμβατεύσαν εἰς τὴν ἐννοια. Παίνομαι, ὅτι λέγω πράγμα ὑπερβολικόν, ὅτι διδω εἰς τὴν
ήκτελεστικήν ἐξουσίαν δύναμιν ὑπερβάλλουσαν. Ἐξετελέσθη τὸ Διά-
ταγμα, ἐγινεν ἢ ἐπιστράτευσε, ἐρχεται τὸ νομοθετικὸν Σῶμα καὶ
λέγει, δὲν δέχομαι αὐτὴν. Τι νομίζετε, ὅτι αὐτὴ ἢ μικρὰ ἐκτέ-
λεσις εἰς τὸ μικρὸ διακτήματι εἰναι τὸ κύριον μέλημα τοῦ νομοθέτου,
ὡς ὅποιος ἀνέθεσε τὴν ἐμπιστοσύνην τοῦ εἰς τὴν νομοτελεστικὴν ἐξουσίαν;
οὐδάμως. Ὁ νομοθέτης ἔσκεψε, ὅτι ὑπάρχουν ἐξαιρετικαὶ περιστάσεις,
καθ’ ἃς δέν πρέπει ν’ ἀφήσῃ τὴν ἐκτελεστικὴν ἐξουσίαν μὲ δεδεμένας
τὰς χεῖρας, πρέπει ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία να ἴναι ἐν πλήρει ἐλευθερίᾳ
νὰ τὰς ἐκτιμήσῃ καὶ ἐν δέοντι νὰ ἐνεργήσῃ, ὅπως τὰ συμφέροντα τοῦ
Κράτους ἀπαιτοῦν. Ἡκιν ἦ δὲ συμβῇ τρώγνη νὰ προβῇ καὶ κατὰ τὶ ἡ
ἐκτέλεσις, δὲν εἶναι μεγάλη ἡ ζημία, δὲν εἶναι ἀδερφάωντον τὸ κακὸν.
Ἔτι πολὺστε πεῖσμα μεταξὺ ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας καὶ νομοδικῆς,
τὸτε εἴχετε δικαίως, διότι ἡ μποροῦσα νὰ ἐξανάσταται ἡ νομοδικὴ
ἐξουσία, ὅτι καὶ ἐπὶ ἐξαιρέτως ἴσχυσε τὸ θέλημα τῆς ἐκτελεστικῆς,
ἂν καὶ δὲν κατώρθωσε τὸ ὅλον, ἀλλ’ ἀρκεῖ, ὅτι ἐπάνυσε τὸ ἐδαφὸς,
ὅτι ἔστε τὸ πόρα. Δὲν γίνονται πεῖσμα μεταξὺ τῶν ὅδων ἐξουσίας,
ἀλλὰ σκέψεις σοφαρεῖ ἀπαρχολοῦσαν ἀφροτέρας περὶ τῆς τύχης τοῦ
Ἔθνους, εἶναι σκέψεις τοιαύτας, ὅπωσι ὁ προσωπικὸς λόγοι, οἱ λόγοι
φιλοτιμίας, οὐδόλως ταράττων ἑκανοὶ, τῶν ὑποί τὴν φιλοτιμία ἐν
τοῖς τοιούτοις ὑπόθετο προσβάλλεται. Δὲν εἶναι λοιπὸν τοιοῦτον ἔγ-
τημα πεῖσματος, ὅτι χωρίς ἐμὲ οὐδὲν ἡδύνατο νὰ γίνη τὸ παράπαν.
Κατὰ μικρῶν τὸ ἡμιπερὶ τρώγνη νὰ προβῇ ἡ ἐκτέλεσις, ἀλλ’ ἡ
ἐκτέλεσις ἐνδέχεται νὰ συνεπαγάγῃ καὶ διαπάνας.
Βασιλαμαχή. Κατὰ μικρῶν, ἀλλὰ δύναται καὶ κατὰ πολὺ.
Καλλαγή. Καὶ κατὰ πολὺ· διότι εἰς αὐτὴν τὴν περίστασιν τὸ κατὰ
πολὺ, εἶναι πράξεις κατ’ ἐξοχήν πατριωτικῆ, καὶ πατριωτικωτέρα ὅσον
ἐγένοντο ἄξη τοῦδε· δὲν διστάζω νὰ τὸ ἀνακηρύξω. Ἔκα τῇ ἁλητί νὰ
χαρακτηρίζω αὐτὴν ἢτι ἐμφανιστικώτερον, σὰς λέγω ὅτι ὁ μέγας Πολι-
tής εἶπε ἡ θα κρούσο τὸν πόδα μου καὶ ἐκ τῆς γῆς θέλει ἀναστηθῇ
στρατιά, ἀλλ’ ἀπένυς. Τούτο ἐπράξε καθαυτό ἡ κυβέρνησις τοῦ
κ. Τρικούπη. (Θόρυβος).
Μεσσηνεζή. Προβλέπετε καὶ τὰ Φάρσαλα;
Καλλαγή. Ἔσταμεν πολύλογον ἐνόπιον γεγονότος, τὸ ὅποιον δύνα-
tαι νὰ φέρῃ μέχρις αὐτῆς τῆς Φάρσαλης, καὶ δὲν θεωρῶ ἀνάξιον τὸ
Ἔλληνικὸν Ἐθνός, νὰ δεγάδῃ ἐκεῖ τὴν μάχην.
Δήμος Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας

Δήμος Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας
ἐπιστράτευσιν, ὅτι ἐγένοντο πλῆθος ἀπανθόν· ἀλλ' ἐγὼ λέγω, ὅτι ἐκ τῶν ἀπανθοθέντων ποσῶν, τὰ πλείονα ἐδαπανήθησαν διὰ τὰς προ-
κήθεις τοῦ στρατοῦ, πρὸ τῆς ἐκδόσεως τοῦ διατάγματος τῆς ἐπιστρατείας. Πώς ἢ κείνῳ δὲν ρινοκτιστεῖ τὸ παράτια; διατι δὲν ἐρ
χεθεῖ νὰ προτείνει, ὅτι ἐγένοντο καὶ ἄλλοι ἀπανθάνει πρὸ τῆς ἐπιστρατεύσεως; τὰς ἀποσιωπᾶτε, διότι μόνον δὲν δέχεσθαι τὴν ἀπα-
νὴν τῆς ἐπιστρατεύσεως. Αὐτὴ διαταραττεῖ τὸν ὄπως σας καὶ πρὸ παντὸς ἄλλου τῶν ὅπως τοῦ ἐντύμου βουλευτοῦ Κραναίας.

Βαλασαμίκη. Μὲ παράττει νὰ ἀκοῦση τοιαύτας ἱδέας ὅπως τὸ στόμα
tοῦ ἦ. Καλλιγάδι καὶ τοιαύτας θεωρίας.

Καλλιγάδι. 'Εγώ δὲν ἴκουσα τὰ ἱδικά σας ἀξιωματά, ἣν ἴδιω
tόσο ἰστοστασίας εἶναι μεταξὺ τῶν ἱδέων σας καὶ τῶν ἱδέων μου.

Βαλασαμίκη. Ὅις μαθητής σας ἔχειςτάμαχι.
βλέπω διατί ο ο. Πρωθυπουργός εύρηκε τόσον παραδόξου, όστε να είπη, ότι σφιστέω, όστε παρατηρεί αυτά τα ἄνακελουσα, αὐτάς τις ἀντιφάσεις· ὑποθέτω, ότι, κατά τόν ἐντιμόν Πρωθυπουργόν, διότι τάς φέρω εἰς φοῖς (θόρυβος).

Κοιμοσυναυρεῖ. 'Εφότος παρατηρῶ, ότι ύμεῖς ἤρχηστε οὕτω πως· πέρυσιν ἐπέτε ἄλλα.

Καλλιγέας. Πέρσω δὲν εὐθυμοῦμαι, καὶ ἰν ὀμίλησα, δὲν μὲ βοηθεῖ ἡ μνήμη· Ἑρχομαι εἰς αὐτὴν τὴν ἀντίθεσιν. "Οπως διδέται η ἔρποισισ, ὃτι ξητείται να κατάθετε τῇ ἐνοικίᾳ τοῦ προτεινόμενου νομοσχεδίου, ἵνα τό λέγειται ἐκθετοῦτο τῷ διάκνημα τῆς ἐπιστρατείας· διὰ τῷ ναυτικῷ πρός τίνα σκοτόν; ἰνα ὑποθέληθη εἰς τῇ Βουλῇ βαθ. Διάκλημα, τό ὑποῦν προχεῖται νόμου; Εἶναι νόμος, καὶ ἢ χεῖ· "Αν δὲν ἰσαι νόμος, λίγω, ότι εἰναι μία παραβάσεις τῶν Συντάκτων, εἰναι διάκλημα, τό ὑποῦν πρέπει να γίνη νόμος ἀπαραίτητος, καὶ πρέπει να τῷ ψηφίσομεν, διότι πρός τί ἄλλο εἰσάγεται εἰς τῇ Βουλῇ; πρός γνώσιν τῆς Βουλῆς· Καὶ τό σημαίαν· πρός γνώσιν τῆς Βουλῆς· Διὰ τῆς ἐκδόνος τῷ Διάκλημα ἐγενέτο ἀρκοῦντος γνωστόν, ἀρκοῦν τῇ τίνα μας εὐφημοῦνται εἰς τῇ ἐπιστρατείᾳ. Τάχα ὑποκρινομέθα ενταῦθα ἡς ἐπί τῆς σκηνῆς, καὶ ἑχομεν πρόσωπον να εἰπωμεν, ότι ἀνοικοῦμεν τῷ διάκλημα, επειδή δὲν ἐκκατονθήθη εἰς τῇ Βουλῇ· "Ἑρχομεν ἀνάγκην να μάς εἴπες τις να λάβωμεν γνώσιν· ό πρόκειται να ἐκφράση τῇ θέλησιν τῆς· ἦν παραδέχομαι· ό μή τῇ γνώμαινα.

Θέλετε μάς εἴπες, πρέπει να γίνη καὶ νόμος, τούτουτο νομικοτεχνή μας εἰς τῇ ὑποσκέψιν, ἢ κἀκεφάλως· νόμος τοῦτο· εἰς τῇ ἑνοντικῇ πράξεις, ἢ κἀκεφάλως· νόμος τοῦτο να προστεθῇ ἡ κύρωσις τῷ βασιλέως, καὶ δὲν ἡξιώμεν ἢν ὁ ἐντιμός βουλευτὴς Πυλίας αὐτὸ ἔννει, να μ' ἐρωτήσῃ, διότι καταλαμβάνει τῷ βαρός. Τότε ἓνα μάς ἐδυναται να ἐνθαρρυνθῇ ὡς δυσφορούμενον· ἢ πράγματι δὲν ἐστιν ἀκρότυσθαι πλήρη τῆς γνώμης μου. Ἐπειδή τῷ Διάκλημα προφητήθη, προφητήθη ἡ κύρωσις τῷ βασιλέως, καὶ ἀρκεῖ ἡ Βουλὴ να ἐκφράσῃ τῇ συνεκτάθεσιν, διότι τότε ύπάρχουν πλήρη τὰ στοιχεία τῷ νόμῳ, ἢ κἀκεφάλως· ύπάρχει καὶ ἡ ψήφος τῆς Βουλῆς· ἡ ψήφος τῆς Βουλῆς ποτὲ δὲν δύναται να λείψῃ. Δέν ἐνοῦσοι συντακτικὸν σύστημα, καθως ἢ δὲν ύπάρχει ἀνάγκη νόμος, δὲν ύπάρχει δὲ νόμος, ὅταν δὲν συντρέχουν ο λαοῦ αὐτοῦ τὰ στοιχεῖα, ἢρα· ἡ Βουλὴ πρέπει να ἐκφράσῃ τῇ ἐνδεικτῇ θέλησιν. Η ἡπτά γνωστοποίησις
στερείται τού ἄτέρου. "Εχει τάχα σημασίαν συναινέσεως ἡ σιωπή τῆς Βουλῆς; Ἡ ποθέσατε, ὅτι οἱ μὲν δὲν τολμοῦν νὰ λύσουν τὴν σιωπὴν, μὴ ἡ Βουλὴ εἰπῃ, ὅχι, οἱ δὲ μὴ εἴπη, ναὶ· νομίζετε, ὅτι ἐκ τῆς σιωπῆς ἐξαγεται, τί ἡ Βουλὴ διανοεῖται; Ἐν τούτως τὸ ὑπουργεῖον ἐκτελεῖ, προχωρεῖ, αἱ διακαναὶ γίνονται, ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία κυριεύει τὸ ἔθαρος, καὶ τὴν τελευταίαν ἡμέραν πρὸ τῆς λήξεως τῆς Βουλῆς, αὐτή, μὴ ἐκφρασθεῖσα εἰσέτε, αὐτὴς ἐξανιστατεῖ, δὲν θέλει τὴν ἐπιστρατείαν τι θὰ γίνῃ τότε; Αὐτὴν τὴν κατ’ ἐξακολούθησιν ἐκτέλεσαν ἐν γνώσει τῆς Βουλῆςς δύνασθε πλέον νὰ ἐκλάθητε ὡς συγκατάθεσιν; Ἡ Βουλὴ πρέπει λοιπὸν νὰ λύσῃ τὴν σιωπὴν καὶ νὰ εἴπῃ τί ἔνοικ, πρέπει νὰ δώσῃ ῥήτως τὴν συγκατάθεσιν, νὰ ἐκφράσῃ σαφῶς τὴν θέλησιν τῆς. Εἰπὲ λοιπὸν ἀνάγκη νὰ περισσάῃ ἀπαντάρχη τὸ ζήτημά, ἐπιλανθανόμενος πάντοτε τὴν οἰκεῖαν θέσην, εἰπεν ἀνάγκη νὰ δισμασθῇ ὅλας τὰς γονίας τοῦ Συντάγματος καὶ νὰ κρύψῃ ὅλους τοὺς τοίχους, διὰ νὰ εὑρῇ τὸ κενὸν τῆς ἐξόδου, τὸ ὅποιον δὲν εὑρεῖ ὁ ἐντιμὸς βουλευτὴς Γόρτυνος.

"Ινα θέσωμεν τὸ ζήτημα εἰς τὴν οἰκείαν θέσην, πρέπει νὰ εὐχαρίσωμεν, ποία ἡ σχέσις μεταξὺ Νόμου καὶ Διατάγματος. Ὁ νόμος προηγεῖται καὶ τὸ Διατάγμα ἔπεται πρὸς ἐκτελεῖν νόμον, καὶ τότε ἐπιτρέπεται τὸ Διατάγμα, διὰ τὸ νόμος διαγράφῃ τὰ ὑμα τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας. Ἀλλ’ εἰς μόνον τὴν περίστασαν ταύτην διὰ τὴν ἄρμον τῆς χώρας, διὰ τὰ μεγάλα συμφέροντα, τὰ ὅποια εὑρίσκονται εἰς χειράς τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, πρὸς συνέλθῃ ὁ νομοθετικὴ ἐξουσία, ἐκτάκτως ἀπέδωκε ταῦταν ἐμπιστοσύνην ὁ νομοθετικὴ ἐξουσία εἰς τὴν ἐκτελεστικήν, οὐδὲντε ωκε ὁ νομοθετικὴ ἐξουσία δύναται νὰ εἴπῃ: σιωπῆ, δὲν ἐκφράζω τὴν διάνοιαν, τὴν θέλησιν μου. Πρέπει νὰ δηλώσῃ τὴν θέλησιν της, νὰ δηλώσω αὐτὴν ῥήτως, ἐπεὶ πρώτη διὰ νόμος, ἐπεὶ ἐξαιρετικῶς μετὰ ταύτα εἰς μόνην τὴν περίστασαν τῆς ἐπιστρατείας, ὧν παρατηρηθῇ νόμος, οὐδενὸς τῶν στοιχείων αὐτῶν στεροῦμεν, καὶ ἂν τὸ προτεινόμενον νομοσχέδιον δὲν στηρίζεται ἐπὶ τοιαύτης βάσεως, εἶναι καταψυχηστέον.
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΙΝΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1880

Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Κύριοι, ἀπροοδόκητον ἢτο δι' ἐμέ, τὸ ὁμολογὐ, ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ἐντίμου βουλευτοῦ Γόρτυνος, ν' ἀκούσα τὸ καίριον ἐκεῖνο λόγιον τοῦ δεινοῦ πολιτικοῦ τῆς ἐποχῆς τῶν ἡμετέρων χρόνων, τὸ λόγιον τῆς ψυχολογίας στιγμῆς, παραγωγορεῖον καθ' ὅλους τοὺς τρόπους καὶ κατὰ τὸ σχήμα τοῦ λόγου καὶ κατὰ τὸ χρονικὸν τῆς διαρκείας. Ἐνώσα πάντοτε, ὅτι ἡ ψυχολογικῇ στιγμῇ εἶναι ἡ συγκέντρωσις τοῦ ἐνδιαφέροντος εἰς ὑμᾶς καὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον, ὡστε αἰρενίδιως καὶ ἀκουσίως, οὕτως εἰπεῖν, παρασυρόμενος τις, παραδέχεται ὡς ἣν εἰ συνελέτησαν καὶ ψυχράς σκέψεως ὑπὲρ καὶ ἐν γεγονότων, ἐνόμιζον, ὅτι κατὰ τὸ λόγιον τούτο ὁ ἐντίμος βουλευτῆς Γόρτυνος ἤθελε ῥυθμίσει τὸν λόγον, προπαρασκευάζων ἡμᾶς καὶ προδιαθέτων, ὡστε ὡς κατάπληκτοι καὶ ἐκβαρυόμεθα, νὰ μὴν αὔτοσίμειν εἰς τὴν πρόθεσιν τοῦ.

Κύριοι ζήτημα τῶν ἡμετέρων συζητήσεων οὖν ἄλλο ὑπήρχε βεβαίως, ἃς ὑπέγραψε ἡ Βουλὴ, εἰμὴ μόνον τὸ ζήτημα τῆς ἐπιστρατεύσεως. Ἐκεῖ ἐνόμιζον, ὅτι, προπαρασκευάζων καὶ προετοιμάζων ἡμᾶς, ἐσκάει νὰ κυριεύῃ εἰς ἔροδον τὰς πετολήσεις, καὶ ἤθελε μᾶς παρασύρει εἰς τὸ νὰ δεχθῶμεν τὴν γνώμην, τὴν ὑποίκαι ἀσπάζομαι. Τοῦλας τοῦν

Π. ΚΑΛΛΙΓΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΟΓΟΙ
ή μακρὰ ἁγόρευσις, ὅτες διήρκεσεν ἐπὶ δύο ἡμέρας ἀνά τρεῖς ὡραῖς, ἕναν θείλησιν τις νὰ ἐρωτησή, πόσας ψυχολογικὰς στιγμὰς περείχε, διαφορὰν αὐτὰς τὰς ὡραίς εἰς λεπτὰ καὶ τὰ λεπτὰ εἰς δευτερελλησσα, εὑρίσκει 121,600 ψυχολογικὰς στιγμὰς, διότι ἀπὸ τῆς πρώτης λέξεως μέχρι τῆς τελευταίας ὁμιλήσει μετά τῆς αὐτῆς ἐμφάσεως καὶ τραγικῆς ἔξαρσεως ως ἀπὸ καθόρου. 'Εκείνων μέρος τοῦ λόγου ἐραίνετο ὅταν περιέχον τὸ διαφέρον. Ἐπισημόνησε τὸ ῥήτον τοῦ πολλοῦ Ὁθέρου: του- jours sérieux, jamais tragique. 'Οτε δὲ ἐφύσει ο λόγος περὶ εἰσπρατείας, σχεδὸν διέλαβε. Τοποθέτησεν βραχέως καὶ διὰ χαλαρὰς φωνές ἔλαβαν, ὡσεὶ οὐδεὶς ἀντελήθη τῆς ἀκριβος ἐννοιας. Ἐγένετο διακοπῆς, καὶ περιστρογείσθη τὸ βήμα ὑπὸ τῶν ἀποροῦντων, πολλὰ εἶναι ἡ γνῶμος τοῦ ἀγροειδοῦς. Καὶ πάλιν αἱ ἐξηγήσεις, αἱ ὁποίαι ἐδόθησαν, δὲν ἤρκεσαν, διότι ο ἐντίμος βουλευτὴς Γάρτυνος δὲν παρα- δέχεται τὴν εἰσπρατείαν ἀπολύτως καὶ ὅπως ἐγένετο, ἀλλὰ παραδέ- χεται αὐτὴν ὑπὸ ὅρους καὶ ἐντὸς τῶν ὄριων τοῦ ἀκατάληπτου.

Παραδέχεται τὴν εἰσπρατείαν προβάλλων τρία εἶδος, ἕναν δὲν λαυ- θάνομαι: πρῶτον, ἕναν ἔχον καὶ τέσσερας Δυνάμεις συμφώνως πρὸς τὴν ἡμετέραν ἐπιχείρησιν δεύτερον, ἕναν τουλάχιστον μία τῶν Δυνάμεων ὑποστήριξεν καὶ τελευταίον, ἕναν ἐβασιλευόμενον, ὅτι δὲν ὑπάρχει καθόρος, δηλ. ἐκτίθεσαν εἰς τὸν καθόρον, ἕναν λάθη ἐβασιλεύης, ὅτι καθόρος δὲν ὑπάρχει. Ἡσαυ κατὰ τὰ ἑαυτὸ παραλλαγὴν ἐκ τῶν σωζόμενον ἐν τῷ ἀρχαῖο τοῦ ὑπογείου τῆς ἐποχῆς τῆς Πλεύνας, διότι, ἕναν καὶ πληροφορίας μου δὲν ἦν ἵσταται καὶ ὅταν ἑτέρην πολλὰ ἑάν, ἐπίλυθον ἐς τὰ ἀποτελέσματα, τὰ ὁποῖα ὅλοι γνωρίζετε.

Ἀλλὰ διατε τὸ ἀπεράντων μένος τοῦ λόγου ἐπὶ 2 ἡμέρας, διὰ νὰ θέσωμεν τρία εἶδος, ἐκ τῶν ὁποῖν ὁδὸν ἐντός τὴν τετοιούς μας; Διὰ πολλὰ αὐτίναι αὐτή ἡ ἀπεραντολογία, οὕτως εἶπεν ἡ Σκυθῶν ἐρω- μαι; διὰ πολλὰ αὐτίναι ὁμιλήσεις μετὰ τασακτῆς ἐμφάσεως περὶ δίκων τῶν πραγμάτων, πλὴν δεικνύων, περὶ τῶν ὁποίων πρόκειται; Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι, ὅτι δυνάμεθα νὰ παραλείψωμεν διάλεξην τοῦ λόγου τοῦ ἐντίμου προαγορεύσαντος, δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν αὐτὸν ως μὴ ὑπάρ- ξαντα, οὐδὲ ἦμιν τὸ έναυλον, εἰμὶ μόνον τὸ πρόγραμμα αὐτοῦ ἐκατακ αὐτῆς Βουλῆς; εἶμαι εἰς κατάστασιν νὰ ἐγγυθῶμεν, ὥς νὰ χορηγήσωμεν καὶ πρώτην ὑποθήκην, ὅτι αἱ εἰς Δυνάμεις εἶναι σύμφωνοι; δυνάμεθα νὰ ἐγγυθῶμεν, ὅτι ἔχουμεν τῆς δεῖν Δυνάμεις τὴν ἐργα σύμπραξιν.
Περί Κυροσεως Συμβασεως ΘΩΝ Τραπεζης

ή ἐπὶ τέλους δυνάμεθα νὰ ἐκτεθῶμεν εἰς κινδύνουν, διότι κινδύνος δὲν ὑπάρχει;

'Ἀντίθετος λοιπὸν εἶναι ὁ ἄντιμος προλαλήσας εἰς τὴν ἐπιστρατείαν, καὶ ἄντιθετος ὁ ὑπὸ διατάξει νὰ φέρῃ τὴν γνώμην του ἀπ’ εὐθείας. Ἀναφερόμεν δὲν τολμᾶ νὰ ἐκφράση τί φρονεῖ. Ποιαν ώς ἐκ τούτου ἡμιολούθησαν ὁδὸν, διὰ νὰ ἄντιπροσωπεύσῃ κατὰ τῆς ἐπιστρατείας; Ἐθάδειος μετὰ προφυλαξέως, καραδοκών τὴν φυσιολογικήν στιγμήν. Διὸ ἐσωτήριῳ κατὰ τὴν συζήτησιν ἐπὶ τῆς ἀπαντήσεως εἰς τὸν Βασιλικὸν Λόγον ὡς ἄφωνος ἰδίως, ἐξήρθη δὲ εἰς τὸ μέσον ώς εἰ ἐνέδρας, καθ’ ὅν χρόνον ἔφανε ἡ συζήτησις τῆς τραπεζῆς συμβάσεως. Τούτῳ ὑπήρξε κατ’ αὐτὸν τὸ μόνον μέσον, ὅπως συνδυάσει ἄμφοτερα καὶ καταστήσατι πιθάνων τὸν ἀνίκουσον ἑιρήμονα, ὅτι ἡ ἐπιστρατεία ἐρένετο ἀπλῶς καὶ μόνον, ὅπως ἐπέλεξε ἡ ἀνάγκη τῆς μετὰ τῆς Τραπέζης συμβάσεως.

'Εντευκὼν τὸ στρατηγήμα καὶ ἄξιον τοῦ ἐπινοοῦντος ἐπιτηδείου τὸ μηχανήμα, ὅπως διαφυγήσῃ τὴν ἐπιστρατείαν διὰ τῆς μετὰ τῆς τραπεζῆς συμβάσεως, διὰ τοῦ μηχανήματος δὲ τούτου ἐνόμισεν, ὅτι ἑλάθη ἀνὰ χεῖρας ὑπολογισμοῦ, δι’ οὔ νὰ καταβάλῃ καὶ τὰ δῶι συνάμα, καὶ τὴν σύμβασιν καὶ τὴν ἐπιστρατείαν.

'Ἄλλη εἶναι πρὸς στιγμήν δεκτὸς τοιούτου παραλογισμός, εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποθέσῃ τις, ὅτι ἡ ἐπιστρατεία δὲν ἦτον εἰς τὴν γέννημα κεφαλής ἐργαζομένης νὰ φέρῃ τὰ πράγματα εἰς τὴν ἀνάγκην συμβάσεως μετὰ τῆς Τραπεζῆς; Δὲν δύναμαι νὰ εἴπω καὶ ἐγώ τὸ ἀντιτροφόν, ὅτι ἰδίως μὲ μεταχειροθέτη τοιοῦτον παράστασιν, ὡς ψυχολογικήν στιγμήν, καὶ αἰδοῦμαι νὰ προσβάλῃ τὴν ἐπιστρατείαν, ἑξελεξάτο ὡς ἐδρός τὴν συζήτησιν τῆς μετὰ τῆς Τραπεζῆς συμβάσεως. 'Επὶ τέλους δυνάμεθαι καὶ ἱμαῖς τότε νὰ εἴπωμεν, ὅτι ὅλα τὰ συμβάντα τῆς Ἀνατολῆς, ὅλη κατ’ η ἁκατάστασιν καὶ ἡ κρές οὔθεν ἄλλο ἐλατήρων εἰχὼν, εἰμὶ εἰς τὸ νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν σύμβασιν μετὰ τῆς Τραπεζῆς. 'Εγὼ καὶ ἄλλο περὶ τούτου τεκμηρίων, καὶ Θέλω τὸ καταθέει μετ’ οὖρων ότι τούτων ἢτο τὸ σχέδιον τοῦ προαγορεύσαντος, καθ’ ὅσον ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα, ἢ ἐγένετο χρήσις πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ ἐπιθέλειος τῆς συμβάσεως, εἶναι λεῖαν ἀσθενή, καὶ οὐδὴν ἀποδεικνύουσιν.

'Ἡ ἐπιστρατεία λοιπὸν ἢτο τὸ κύριον ἀντικείμενον, καθ’ οὔ ἐπάλλητεν ὁ προαγορεύσας; τὴν ἐπιστρατείαν καταγίνεται νὰ καταβάλῃ ἀραμών τὰ μέσα, διὰ τῶν ὁποίων δύναται νὰ ἐκτεθῶρη, ἢ μέλλων ἐν ἐκ τῶν 25"
μέσων, διότι ύπάρχουσι και ἄλλα, εἰς αὐτῶν δὲ εἶναι καὶ ἡ σύμβασις. Πολεμεῖ λοιπὸν τὴν σύμβασιν, διὰ νὰ καταστρέψῃ τὴν ἐπιστρατείαν. Καὶ μὴ τολμῶν ἀνακρανθῶν νὰ προσβάλῃ τὴν ἐπιστρατείαν, δέχεται αὐτῶν ὑπὸ δρόμους τινας, ἢν ἦναι σύμφωναις αἱ ἡ Δυνάμεις, ἢ ἢν μιὰ ἢ αὐτῶν συναφεῖς, ὥσπερ ἐν ὑπάρχῃ χίνδυνος· δηλαδή ἐκτίθεται εἰς τὸν χίνδυνον, ἢν χίνδυνος δὲν ὑπάρχῃ. Τοιοῦτον ἁπάλον κρατῶν ἀνὴρ γείρας, ὥσπερ πατάξῃ συγγράμμας καὶ τὴν ἐπιστρατείαν καὶ τὴν Τράπεζαν, ἔστρατας εἰς κατ' αὐτῶν, ἀπήντησε δὲ δὴ, συμπεπεμφελεῖ τὰς φάλαγγας, τὴν δεξίαν καὶ τὴν ἀριστεράν, ὅπως ἰδίως τοῖς ἐκκραζομένοις μὴ φονῆ: Τις εἰ! —Νέος ἀχειροτόνητος ἡγούμενος· (ὑλαρότης). — Καὶ τὰ φέρεις; —Νέον σημαίνων.—'Εδώ ύψηλη καὶ ὑπερήφανος κυριακεῖται ἡ σημαία τῆς ἐπιστρατείας ὑπὸ τὴν ἱερὰν πυθήν τοῦ 21. Ἐνώπιον αὐτῆς πάσα ἄλλη σημαία ὑψηλή. Δυσσώμει, τιμῶντες, ἐν καρδίας λυπώμαι, ὅτι ἡ πατρίς τοῦ ἐνδέκερα γέραντος, τοῦ ἀναγεννηθέντος 'Ελε- λήνων ἐκ τῶν ὅστων τοῦ Φιλοποίμενος, τοῦ γέραιστος Κολοκοτρώνη, ὅτι ἡ πατρίς τοῦ τοῦρεαρόγου Νικήτα. βλέπει σήμερον τὸν γόνον ἐνδόξου οἰκογενείας προτείνοντα πρόγραμμα ὑποχωρήσεως, πρόγραμμα ἀνάνδρου πολιτικής.

Θ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ. Εἶναι ψεύδος αὐτὸ, τὸ ὅποιον λέγετε. Μὴ μοι ἀποδιδέτε πράγματα, τὰ ὅποια δὲν εἶπον.

ΚΑΛΛΙΓΡΑΣ. Δὲν ἔχω τὴν ἀγόρευσιν σας, ἐδώ, διὰ νὰ σας σημειώσω καὶ τὴν σελίδα. Ἀπορῶ ἐν τοιούτῳ, ὅτι γίνεται χρήσις παρ' ὑμῖν λέξεων τοιούτων, αἱ ὅποιαι δὲν ἀνήκουσιν εἰς πρόσωπο τῆς ὑμετέρας ἀνακροφίας.

Θ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ. Διότι μοι ἀποδιδέτε ἰδέας, τὰς ὅποιας δὲν εἶπον.

ΚΑΛΛΙΓΡΑΣ. Ἡμπορεῖτε νὰ ἀρνηθῆτε, ὅτι δὲν ἐξαφάρατε τοιαύταν ἰδέαν, ἀλλὰ ὅτι ἠγαν ἐκ προθέσεως θέλω νὰ σας ἀποδώσω ἐλλ' ἀντι ἄλλων, δὲν ἐπιτέθεντο νὰ πιστεύσετε.

Θ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ. Ἐκεῖνο τε ἀδέξη τὴν ἀλήθειαν, λέγει ψεύδηται.

ΚΑΛΛΙΓΡΑΣ. Αὐτὸ σεῖς τὸ γνωρίζετε, καὶ διὰ τοῦτο τὸ ἀφίνω εἰς σας.

Ἑπιπρέποντα μοι ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ προγράμματος νὰ φέρω καὶ ἐγὼ πρόγραμμα, τὸ ἐκτον, διότι ἰκνοῦσαι πάντες ἀπαριθμηθέντα. Εἰς ταύτα προσθέτω καὶ ἐκτον.

Ἀ. ΚΟΥΜΟΥΝΑΟΥΡΟΣ. 'Ως ἡγούμενος.
ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Έγινε ως άγομένος! Ούτε καλόγηρος, ούτε πρωτοσύγκελ-λως δὲν θέλει νά γίνω (ιλαρότητας). 'Εκτον πρόγραμμα λίγως λακωνικών, εν όλης άσέλεσι, κατ' έμε είναι, ότι η 'Ελλάς πρέπει νά τρέξη τούς οδόντας (Εύγε! Εύγε!). 'Οστις αισθάνεται έγνος, ύε σκεπασθή.

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ. Δέν είναι νέον, είχετε άμφιβολίας δι' ημᾶς περί τούτου;

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Είναι λοιπόν δρόθη το πρόγραμμα μου, καί δέν είναι άνάγ-κε νά είπητε, ότι είμαι άγομένος, διά νά δεχθητε την άληθείαν του.

Αυτό το τρέξιμον των οδόντων συντρίβει ολα τα έδα. Καί θέλετε είπει: «μνοίνα»; Εις αυτό σάς ύπαντω· η Ευρωπαϊκή Σύνοδος έδωκε την ευγήν της· όταν έγιντε την ύπογραφήν της 'Ιεράς Συνόδου, διστά-ζετε νά τελεσθον τον γάμον; (ιλαρότητα). 'Αλλα σού τα μέσα; θέλετε μεί είπει. 'Έγινεν τα μέσα! 'Ειν μόνον δύσητε προσοχήν, όχι εις λόγους, όχι εις ισχυρισμούς, όχι εις αξιώσεις έκανεν, τα ύποτα είπεν η Βοσιλεωτής Πατριάρχης, ότι θέλει νά τον εξασφαλίσωσιν 100 έκατομμύ-ρια, και τότε δύναται νά παρέξη το πρόνοιμον, διότι άνευ τούτου θέλει επέλθει βλάβη εις τάς συναλλαγάς». —Σας φέρω παράδειγμα εις τής ιστορίας, παράδειγμα πρόσφατον, την 'Ιταλίαν. 'Η 'Ιταλία εις ποιαν θέσιν εύρίσκετο κατά το 1866; Ίδου εις ποιαν θέσιν εύρίσκετο οικονο-μικώς. 'Αναγνώστε την γαλλικήν «Εφημερίδαν των Συζητήσεων» της 22ης Νοεμβρίου ε. ε., ήτοι την προ ήλιων ήμερών. 'Ιδου η κατά-στασις της 'Ιταλίας εν έτει 1866, ότε επεχείρεξε τον περί τον ήλιου άγωνα, δεν εφερεν εις πέρας και οστες εδόθησε το 'Ιταλικόν έθνος. «Εις τα 1866, ότε έπηχεραση τον κατά της Αυστρίας πόλεμο η 'Ιταλία, είχεν εν τοις τεκμείοις 95,000,000 ιταλικών ήμερών, ήτοι δρ. νεών. 'Εξ αυτών μόνον 28,000,000 ήσαν έις μεταλλικά νομίσματα· έχερείστε δε δι' ένταλακών άπαντησων 195 έκατομμύρια». 'Είχε λοιπον 95 έκατομμύρια, και έχερείστε 195· μεταλλικών είχεν μόνον 28 έκατο-μύρια. «Διά δι' τον πόλεμον προέθηκεν, ότι είχεν άνάγκην 600 έκατομμυριαν». Πούθεν ειλαθε τα 600 έκατομμύρια; 'Εκ της άναγ-κατικης κυκλοφορίας των τραπεζικών γραμματιών και των τραπεζών Τραπεζών. Εις ποιαν κατάστασιν εύρισκεται σήμερον η 'Ιταλία μετά τον πόλεμον; Εις κατάστασιν άνθηράν, διότι σήμερον σκέπτεται περι της άφεςμος της άναγκαστικης κυκλοφορίας, και αυτό είναι εν 'Ιταλία έργον ήλιου χρόνου· δεν είναι μόνον υπό μελέτην, άλλ' είναι προσδιο-
μαθητής δικαστής, ότι θα ἐπέλθῃ ἡ ἄρση, καὶ ὅλοι οἱ πολιτικοὶ τῆς Ἰταλίας εἶναι σύμφωνοι, ότι ἐντὸς ὀλίγου χρόνου ἡ ἄρση ἐπέρχεται.

Παρέστησαν ὡς καταστρεπτικὴ γιὰ τὴν ἀναγκαστική μικροφοβία, ὡς μέλλουσα νὰ ἐπιφέρῃ πανωλθήσει καὶ κακὰ μέγιστα, ως ἐκ τῆς ὑποτιμήσεως τῶν γραμματίων. Ὁ ἐντὸς προβαλλόμενος, διότι, ὡς πρὸ ὀλίγου ὑπορχόν τῶν Ὀικονομικῶν, ἐπρέτει νὰ ἔχῃ πεῖραν τῶν τοιοῦτοι, προειδον, ὅτι ἐμεῦλλε νὰ φθάσῃ ἡ ὑποτιμήσης εἰς τὰ 157 1/4, διότι ἐνεκὰ τῆς ἀναγκαστικῆς μικροφοβίας ἠμποροῦν νὰ τεθῶσι 120 ἐκατομμ. τραπεζικών γραμματίων εἰς μικροφοβίαν. Ἀλλὰ 120 ἐκατομμ. εἰς μικροφοβία συνεπάγονται ἀναγκαίως τοσάκτων διαφοράν ὑποτιμήσεως. Ποὺς εἶναι δύσκολο νὰ ὑπολογίσητε ἐκ τῶν προτέρων τὴν ὑποτιμήσης, ὅτι πρόκειται περὶ πραγμάτων, τὰ ὣποια πάντοτε νῦν μαίνονται; Εἶναι, ὅτι ὁ γλαυμός κάλαμος, ὡν ἀνέφερεν ἀπὸ τοῦ βήματος, ὣς ὑπὸ παντοῖον ἄνεμον σαλακβίμενος.

Φιλίμων. Ἡ ἀκαμφία εἶναι τὸ προσὸν μόνον τῶν πτωμάτων.

Καλαπαζ. Βεβαιῶς, τοῦτο λέγω καὶ ἐγώ, ὅτι πάντες οἱ κάλαμοι καμάστονται.

Φιλίμων. Ἡπὶ ξητημάτων τόσῳ σπουδαίως δύνανται νὰ ἐλλεῖπον καὶ τωστάκις χαριτολογίας.

Καλαπαζ. Ἡγὼ ἢξενχρὶ ποίην χρῆσιν πρέπει νὰ κάμψω τῶν λόγων μου. Εὐχαριστῶ τὴν πόλιν ταύτην, ὡς μοι παρέσχε τὸ βῆμα, ὅπως ἢ νὰ εὗτοῦ ἀπαντῶ εἰς ἕκεινου, ὅτι δημοσιογραφίας.

Λοιπὸν περὶ τοιούτων πραγμάτων νομιζετε, ὅτι δύνασθε εἰς τῶν προτέρων νὰ προσδιορίσητε, ὅτι κατὰ τὸ 1881 ἡ τιμή τοῦ φράγκου θὰ ἔχῃ 157 1/4, ή τὸ ἱερὸ κύριο, αὐτὸν τὸν Leroy-Beaulieu μάρτυρα, διότι βεβαιῶς ἔχει τὰ στοιχεῖα, ὅπως ἀπαρνηθῇ, καὶ ἀποτελεί αὐθεντικὰ περὶ τοῦ ἐναντίου ἑκείνου, τὸ ὅποιον λέγει. Ἡ ὑποτιμήσης καὶ ὁ βαθμὸς αὐτῆς ἐξαιτίας εἶναι παντοῖο περιστάσεως ἐὰν ὁ προσδιορίσῃ ἡ σχέση μεταξὺ μεταλλικοῦ καὶ τῶν ὑπὸ ἀναγκαστικῆς μικροφοβίας τραπεζικῶν γραμματίων. Ἔστώ ὡς παράδειγμα ἡ Ἰταλία, ἓνα συγκρίνωμεν τὴν Ἰταλίαν πρὸς τὴν Ἅγιαρίαν, πρὸς τὴν Ῥωσίαν, πρὸς ἡ ἱστορία ὡς Ἱταλίας ἡ Ἰταλίας, ὡς βεβαιῶς ὁ Beaulieu, οὐδέποτε ὑπετιμήθη τὸ τραπεζικὸν γραμματίον ὑπὸ τὸ 10 1/4. Ἐνώ ἡ Ἅγιαρία εἶναι Ἰταλίας, ἀνωτέρως να ἀναγνωρίσῃ
πόρους καὶ μέσα πολὺ ἰσχυρότερα, ἐν αὐτῇ ὑπετιμήθη μέχρι τῶν 22\%.
Διατεὶ ἡ διαφορά αὕτη; Μέχρι τίνος ποσοῦ ἔρθασαν τὰ τραπεζικὰ γραμματία ἐν Ἰταλία; εἰς ἐννεακόσια ὡραίους ἐκατομμύρια καὶ πλέον. Καὶ ἔννοι ἔρθασαν εἰς τοιούτου βαθμὸν, δὲν ὑπετιμήθησαν ὑπὸ τὸ 10\%.
'Εὰν δὲ λάβητε τὰς ἀναλογίας πρὸς τὴν Αὐστρίαν, βλέπετε, ὃτι ἡ ἀναλογία δὲν ἔπρεπε νὰ φέρῃ τὸ 22\%, ἀλλὰ πολὺ ὁλιγωτέραν ὑποτίμησιν. Λοιπὸν βλέπετε, ὃτι ἐξαρτάται ἐκ πολλῶν ἄλλων περιστάσεων ἡ ὑποτίμησις.

Ἐντὸς μᾶλλον ἡ ἀναγκαστικὴ κυκλοφορία, ἀντὶ νὰ φαίνεται ἐπαγθεῖς, προτιμᾶται, καὶ αὐτὸ ἐπίσης βεβαιώτατοι οὐ μόνον ἐκ τῆς σπουδαίας διατριβῆς ἐν τῇ Ερημερίδι τῶν Συζητήσεων ὑπὸ Leroy-Beaulieu, ἀλλὰ καὶ ἐκ πολλῶν ἄλλων. Ἐν αὐτῇ γίνεται λόγος, ὅτι δὲν εἶναι ἁληθές, ὅτι ἡ ἀναγκαστικὴ κυκλοφορία εἶναι μέγα τι καὶ ἀθεράπευτον κακὸν. Τοιούτων εἶναι διὰ τὰ κράτη, τὰ ὅποια δὲν ἔχουσιν τὴν φρόνησιν νὰ προνοήσωσιν ἐγκαίρως. Κατεδίωξε ἐκ τῶν ὑπότιτρον, ὃτι ἐν Ἰταλίᾳ καὶ ἐν Ἄμερικῇ ἡ ἀναγκαστικὴ κυκλοφορία ἐράνη εἰς τὸ πλείον τῆς κοινωνίας εὐάρεστος: ἐράνη εὐάρεστος εἰς τὴν Ἰταλίαν, διότι ἐκείρθη ὡς προστασία τῆς ἐνεργείας παραγωγῆς: ἡ ἀμιλλα πρὸς τὴν παραγωγὴν τῶν ἔξωθεν προϊόντων εἶναι εὐκολωτέρα ἐπὶ τῆς ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας, διότι τὰ ἔξωθεν ἐρχόμενα πρέπει νὰ πληροθῶσιν εἰς μεταλλικόν, τῶν ὅποιαν ἡ τιμή εἶναι μεγαλή. Καὶ ἐνθυμηθήτε τὸν μεγάλον πάταγον, ὃς ὅποιος ἔγινεν ἐν Ἄμερικῇ, ὃτι ἐπέρειτο νὰ ἀποσύρουν τὰ λεγόμενα greenbacks, τουτέστι τὸ χαρτονόμισμα τῆς Κυβερνήσεως, διότι ἡ Ἄμερική δὲν ἦτον εἰς κατάστασιν νὰ διανοθεῖ ἀπὸ Τραπεζίς. Πελλαπλαί εἶπε τὸ τράπεζα, χωρὶς τὸ ὅπου οἱ καλλιέργεις. Καὶ ἠλθεν ἡ ἐποχή, ὃτι διὰ τῶν περισσότερων ἐγένετο λόγος περὶ τῆς ἁρσεως τῆς ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας, οὐδὲ ὡσαν τὰ μέσα τῆς ἁρ- σεως ἐλλιπή, ἀλλὰ δὲν ἠθέλον νὰ Inflationist, διότι τὰ συμφέροντα τὰ τοπικά, ἡ βιομηχανία, ἡ ἐσωτερική παραγωγη, εξανέστησαν καὶ ἐπολέμησαν τὸν ἄρσεν τῆς ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας. Δὲν εἶναι λοιπῶν τοιούτων εὐθυμία, ὅποιαν τὴν παρατήσατε, ἀλλ' ἐνορίσατε, ὃτι, καταστρέφοντες τὴν σύμβασιν μετὰ τῆς Τραπεζης, καταστρέφετε τὴν ἐπιστράτευσιν, διότι ἀφαιρεῖται τὰ μέσα τῆς ἐκτελέσεως.

'Ομιλῶν περὶ τῶν μέσων, δύναμαι νὰ εἰπώ ὅλην τινά περὶ αὐτῆς.
τῆς συμβάσεως. Δέν θέλω μακρυνγόρθει, δέν είναι ιδικόν μου τὸ ἔργον, ἀλλὰ δύναμις νὰ εἰπω ὅλγα, εξ ὧν καὶ ἐγὼ γνωρίζω. Πολλομείτε τὴν σύμβασιν διὰ τὸ πρῶτον τῆς ἀνακεφάλωσις τοῦ προνομίου, καὶ δέν ἐννοοῦ πῶς ὁ ἐντύμος Πρωθυπουργὸς δὲν σὰς ἀπήντησε τὸ εὐστοχώτερον, εξ ὧν ἦδυνατο ν’ ἀπαντήσῃ. Σήμερον προτείνεται ἡ ἀνακεφάλωσις πρὸ 12 ἔτων. Ὁ ἐντύμος Πρωθυπουργὸς ἐπρότεινεν αὐτὴν πρὸ 17 ἔτων.

Κατὰ τὸ 1875 ἢ 1876 ἔφερε πρότασιν περὶ ἀνακεφάλωσις τοῦ προνομίου τῆς Τραπέζης; καὶ σὲς νομίζετε, ὅτι σπεύδει ἡ Κυβέρνησις να χορηγήσῃ τὴν ἀνακεφάλωσιν τώρα, ὅτε ἡ περίπτωσις τὸ ἀπαιτεῖ, ὅτε συντελεῖ πρὸς τὴν εὐφυὴν μέσων πρὸς πραγματοποίησιν τῆς ἐπιστρατείας; Τότε δὲν ἐπρόκειτο περὶ ἐπιστρατείας, δὲν ὰτὸν ἐκτακτοῦ ἡ περίπτωσις, ἐπρόκειτο μόνον περὶ ἰδρύματις καταστήματος πιστωτικοῦ, ὅπερ διὰ τῶν κεφαλαίων τοῦ ἔμελλε να ἔλθῃ εἰς ἀργῇ πρὸ πάντων τῆς γεωργίας. Δι’ αὐτοῦ μόνον τὸν σκοπὸν ἐμελλε να συντελεῖ τότε ἡ Τράπεζα: ἐμελλε νὰ λάβῃ μετοχὴν, καὶ ἀπάντησι τῆς μετοχῆς νὰ ἔχῃ τόμον. Λοιπόν, διὰ νὰ δουσθε κεφαλαία ὑπο πολλά, 10 εκατομμύρια, καὶ νὰ λαμβάνῃ τόκον 4 τῶν %, ἐλάμβανε τὸ προνόμιον ἀπὸ τότε. Διατά τότε δὲν ἔραν τόσον ἀλλόκοτος, τόσον αἰρεωδία, τόσον πρῶτος καὶ ἀσυνήθετος πρὸς τὰ πράγματα, ὅτε δὲν ἔχειν ἄλλον σκοπόν; τώρα δὲ, ὅτε πρόκειται περὶ ἐπιστρατεύσεως, φαίνεται καὶ αὐτή ἡ ἐπιστρατεύσεως ἐπινοοθεία διὰ τὴν ἀνακέφαλωσιν; Τὸ Ζήτημα τοῦτο τῆς ἀνακεφάλωσις διαφέρει τάχα πρὸ πάντων τὴν Τράπεζα; Τὸ Ζήτημα τῆς ἀνακεφάλωσις ἐνδιαφέρει τὴν Κυβέρνησιν, όταν ἔχει ἀνάγκην τῆς Τραπεζῆς, όταν ἔχει ἀνάγκην να ἀφαιρέσῃ τὸ πιστωτικὸν κατάστημα, ὅπερ να δύναται, παρατηνὸν τὴν ὑπαρξιν του, να παρέξῃ ἀναλόγων πλείονα μέσα εἰς τὴν Κυβέρνησιν. Ἡ ὑπαρξία αὐτῆς ταύτης τῆς Τραπέζης δὲν ἤρθη τοῦ μόνον τοῦ προνομίου.

ἹΕΡΟΜΗΜΟΝ. Τῇ τὸ θέλετε;

ΚΑΛΑΙΓΑΣ. Δὲν γνωρίζω τὰς οἰκονομολογικὰς σὰς ἱδέας, ἀν τὰς ἐγνώριζα, ἥξε σὰς ἀπόντους φαίνεται ὅτι καὶ σὲς εἰσῆ ἡγομονικὸς.

ΙΕΡΟΜΗΜΟΝ. Δὲν εἰμικα δικαίωνος τῆς Τραπέζης.

ΚΑΛΑΙΓΑΣ. Ποῖον ἄλλο εἶναι, τὸ ὅποιον περιέχει αὐτὴ ἡ σύμβασις, καθ’ ἥς πολὺ ἐπέτεθη ὁ ἐντύμος προκαλήσας; Ὡς ἡ μνήμη μὲ βοθεῖτε, δὲν εἰρήν ἄλλο τι στοιχεῖον κατὰ τῆς συμβάσεως, εἰμι τὸ τῆς ἀνακεφάλωσις καὶ τῆς ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας. Πολὺς λόγος ἔγινε καὶ
περί συγχύσεως ταμείων. Ότι η σύμβασις σκοπεί την σύγχυσιν των ταμείων. Ποιαν σύγχυσιν ταμείων; Πρόκειται το ταμείο της Τραπέζης να μετατεθεί είς το δημόσιον, ή το δημόσιον ταμείο να μετακομισθεί είς την Τράπεζαν; Δεν ήξειρών πού εύρην αυτήν τήν σύγχυσιν. Τοιαύτη υπάρχει, όταν τα χρήματα του δημοσίου πρόκειται να προσκηθεί η Τράπεζα, ή όταν η Τράπεζα πρόκειται να ωρεληθεί είς το ποιότητα θυσαυρούν. Άλλα ποιαν ωρέλευκαν έχει; "Αν έννοη, Ότι η θυσία, την οποίαν προσφέρει η Τράπεζα έπενεντή τής ανανεώσεως είς το μέλλον, ύποσχομένη η Τράπεζα 25 τοίς 1/6 εκ του κέρδους του προσγευμένου είς της κυκλοφορίας τραπεζικών γραμματικών, άπαντω, ότι κατά τά 1876 έζητησε ολύχ 25, άλλα 20 τοίς 1/6 ή κ. Κουμουνδούρος. Λοιπόν, καθ' ή βλέπομεν, μετά παρέλευσην 4 έτων έπανεγράφη το ζήτημα τής ανανεώσεως, και έπανεγράφησε υπό δρόμους πολύ βαρύτερος διά τήν Τράπεζαν και πότε; κατά την ψυχολογικήν στιγμήν τής Κυβερνήσεως, όταν έχει άναγκην πιστωτικόν καταστήματος, ότι η Τράπεζα ήδηνατο να σκεφθη περί του ιδίου αὐτῆς συμφέροντος. Άλλα ή Τράπεζα, καθότι έχουσα πρό όρθαλμον τήν σύμβασιν του 1876, δεν έπεκαλέσθη αὐτήν, άλλα εἴρανη πρόθυμος να δεχθη τά προταθέντα, όπως φανή χρήσιμος είς τό Κράτος. Δεν έπρεπε να παράξει τόν νόον τόν εις Γόρτυνας βουλευτού επί τοσούτον, όταν να προβή μέχρι τῆς σκέψεως, ότι η ἐπιστρατευσας, δι' ήν ἐδαπανήθησαν 20,000,000, ἔγινεν ἐπίτηδες, όπως φθάσομεν εἰς τήν σύμβασιν.

'ΑΛΛ' έγραμεν τώρα να ξεκίνησαι και τι φονιέν προς ταῦτα ή Κυβέρ

νήσις; εἶναι ζήτησα πολὺ λαπτόν δι' ἐμὲ, ὧστε δὲν ἐχοῦν τήν εἶνα να πραγματεύομαι ζητήματα πολιτικά. "Περαιτέρω τον χ. Πρωθυπουργόν, ὧστε ὁμιλήσας, οὕτως ὑπείρας, ἐν ἐξήνευσε καρδίας, καὶ ἔδοκεν πολλήν προσοχή να μὴ παραλείψω τι, τό ὑπότοι ἠδύνατο να μὲ φωτισθε. "Εγὼ ἄπειρον σέβας προς τόν χ. Κουμουνδούρον. Ἐκτάκω τάς ἐκδοτεύσεις τοῦ πρὸς τήν πατρίδα, καὶ εἴμαι βέβαιος, ὧτι θέλει εὑρέθη πολλάκις εἰς θέσιν να προσφέρει καὶ νέας. 'ΑΛΛ' ἄρεὶ ὅτου ἔρχεται να λαμβάνω ἔξιν τῶν πολιτικῶν πραγμάτων, μοι εἴρανη πολὺ ἀναγκαῖον να δέχωμαι τά πάντα μὲ τῷ ενεργήτημα τῆς ἀπογραφῆς. Δὲν ἠξεύρω, ἂν οἱ πολιτικοὶ φίλοι τοῦ χ. Κουμουνδούρου λαμβάνατο τήν αὐτήν προφυλακῶν, ἄλλα διακεχειθατο, ὧτι ἡ ἀντιπόλεμες δὲν παραλείπει αὐτήν. Το λέγω τούτο, διότι παρετήρησα εἰς τήν πολιτικὴν σοζήτησιν ἐπί τῆς ἀπαν-
τόσος, τελευταίος ἦλθεν ὁ κ. Κουμουνδούρος, ὅτε πάλιν μετὰ πολλὰς κατανύξεως καὶ ἐκχύσεως αἰσθήματος πατριωτισμοῦ ἐξεδήλωσε συν- διαλλακτικὸν πνεῦμα. Ἀλλὰ παρετήρησα, ὅτε τοιαύτα δίδων διεγ- ματα ἐφέρεν ὅπω τὴν διεξείκνυ ζήλην καὶ ὑπὸ τὴν ἀριστερὰν ἐγχειρίδια, τὴν πέμπτην καὶ ἐκτὸς παράγραφον τῆς ἀπαντήσεως, καὶ ἂν συσφυγ- χθῶμεν, ἐπόμενον ὧτο τὰ ἐγχειρίδια νὰ διατρυπῆσωσιν ἡμᾶς. Νομίζω, ὅτε τὸ ἐν ἐξ αὐτῶν ἐδικεῖ δὲ ὁ κ. Δηληγιάννης, τὸ ἄλλο τὸ ἐδικεῖ τὸ μακαρίτης διὰ γεροφό τοῦ καλοῦ φίλου μου κ. Μελετοπούλου. Ἀλλ' ἔπειτα παρετήρησα, ὅτι τὰ ἐγχειρίδια ἦσαν χάρτινα, ἅτ' συγαφράς- τον, ἀπλῶς διὰ νὰ ἐγχριστήση αὐτὸν τὴν μερίδα, ὡστε ὁ ἐντιμός Πρωθυπουργός εἶναι ἕνας μέρους ἕκχριστήσας τὴν μερίδα ταύτην, διότι ἐφαίνετο, ὅτι ἐμελλε νὰ πληγώσῃ θανατηφόρως τὴν ἀντίθετον, καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ἐφαίνετο πρὸς τοὺς προτρέποντας ὁμόλογοι, ὅτι ἀναίρετος ἡ ἁρμακάλα τοῦ εἰς τοὺς ἀντιπόλοις τοῦ ἐνώπιον τοῦ βωμοῦ τῆς πατρίδος.

Κούμουνδούρος. 'Αλλὰ τὰ ἐγχειρίδια δὲν ἦσαν ἐπικύδων.

Καλλίτας. Τὰ ἐξελάμβανον οἱ φίλοι σας ὡς λίθους κατερα (ἐκατο- τείς). Καὶ ἐδώ μετ' αὐτῶν τὴν μακρὰν συχνότητα, μετ' αὐτῶν τὸν μακρὸν λόγον τοῦ ἐντιμοῦ βουλευτοῦ Γόρτυνος, τὸν ὁποῖον ἰδιώνυμον νὰ ὀνομάζω «Σκυθῶν ἔρμημα, τὰ δ' ἐπέκεινα θίνες ἀνικοὶ καὶ πηλὸς ἄνθης», ἦλθεν ὁ κ. Πρωθυπουργός εἰς τὸ βήμα, καὶ τὸ πρὸς τὸ ὁποῖον εἶπεν εἰς τὴν ἀντιπόλεσσαν κατὰ πρόσωπον, εἶναι ὅτι δὲν ἔχει πρόγραμμα· διὰτι; Διότι ἀπεστάτος δὲν εἶναι πρόγραμμα. Διότι εἰς τὸ ἐπρόκειτο νὰ συνενωθῶμεν; Τὰ πρόσωπα τάχα ἔμελλον νὰ εὐγκαλυπτόθωσιν, ὁ κ. Κουμουνδόρος τὸν κ. Τρικουπίνην, ὃ πρόκειται νὰ συνενωθῶμεν εἰς τὸ αὐτὸ ἔθαρος ἀσταθέμοις τὰς αὐτὰς ἱδέας, καὶ τασσόμενοι υπὸ τὴν αὐτὴν σημαίαν, ἐν τοιαύτῃ χρυσή ὑφή, ὅπως φανῶμεν, ὅτι ἕμεθα, καὶ μὲν δώ ράλαγγες, ἀλλ' εὐσταθεῖς βαδίζου- σαι κατὰ τὸ αὐτὸν ἐγγείροι μὲ τὸ αὐτὸ βήμα; Δὲν ἔχει πρόγραμμα, εἶπεν· ἡ ἐπιστρατεία δὲν εἶναι πρόγραμμα· καὶ τί εἶναι λοιπὸν τὸ πρόγραμμα; Εἶναι μόνον λέξεις, φράσεις κεναί, εἶναι πάταγος ὑμάς, εἶναι ἐπαγγελία μὴ ἐκτελοῦμεναι; τὸ ἄλλο θέλετε πραγματικο- τερον πρόγραμμα παρ' αὐτά τὰ πράγματα; 'Οτε ὁ Βρέννος ἔβαλε τὴν σπάθην εἰς τὴν πλάστηγα, δὲν εἶναι τούτο τὸ πρόγραμμα· τοῖς τούτως 'Ρωμαίοις; Τοιαύτη εἶναι καὶ ἡ ἐπιστρατεία.
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΑΡΙΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ. Τόν λόγον.

ΚΑΛΑΙΓΑΣ. Διετί να μη δικλήσητε πρό έμου; ἐπεθύμουν να σάς ἀκούσην.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ. 'Ομιλεῖ κατόπιν.

ΚΑΛΑΙΓΑΣ. Καὶ ἐγὼ ἐπαναλαμβάνω, ἡ ἐπιστρατεία δὲν εἶναι πρόγραμμα πρὸς στιγμὴν ἃς τὸ ὑπολήψωμεν; εἶναι ὁμοίως πολιτικὴ ἄρρητον, τὴν ὑποταξιν τότε μονὸν ἥθελομεν εἰπεῖ, ὥστε καὶ σεῖς ἀστάξεσθε, ἐὰν ἐκλέπτομε, ὅπως ὑμεῖς μετὰ πεποιθήσεως καὶ δὲν ξητεύετε νὰ δικαιολογηθῆτε, ὅτι τὴν παραδέχεσθε δε' ἀλλὰς αἰτίας, οὐχὶ δὲ διότι εἶναι ἡ θέσης τοῦ 'Εθνος; αὐτὸ μόνον δὲν εἴπατε, εἴπατε ὅτι ἐκπολοῦσατε εἰς ἀνάγκης, διότι εἶναι ζήτημα τιμῆς· σὰς ἀπαντῶ καὶ εἰς τὰ τῆς ἀνάγκης, σὰς ἀπαντῶ καὶ εἰς τὸ ζήτημα τῆς τιμῆς· Βεβαιώμενοι ὑπάρχει πραγματικῆ ἀνάγκης, ὥστε τι ἐνδεικνύσεται ἀπαρακτητὸν ἐκ τῶν πεποιθήσεων εἰς ἑκείνων, τὰ ὅποια ὁ μὲν σῶν παρὸν καὶ μονονος, φοβὴν ἀφεῖς... τοιαῦτα ἐν τῇ ζήτημα τῆς ἐπιστρατείας, καὶ σάς εἰς ἑκείνων, ὅστις τὴν παραγνωρίζει. Σὰς λέγω τότε ὅτι ὁ Περικλῆς, εἶπεν εἰς τοὺς Σαμίους, προβάλλοντας τὴν ἀνάγκην ἀντὶ τῆς πεποιθήσεως, ὅτι εἶναι ὡς τὰ παιδία, τὰ ὅποια δὲργονται μὲν τῶν φώνων, καλείται ὁμοίως; ἡμεῖς δὲν βαδίζομεν πρὸς τὴν ἐπιστρατείαν κλαίοντες, ἀλλὰ μετὰ πλῆρους εὐχαριστήσεως, εὐθυμοῦ, μὲ υψίλου μέτωπον, πρόφοροι, ἐμφεροῦμεν ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως, ὅτι ἐκπληροῦμεν καθότι πρὸς τὴν πατρίδα. Εἴπατε, ὅτι σήμερον ἡ ἐπιστρατεία εἶναι ζήτημα τιμῆς, καὶ ἐνθυμεῖτε τὴν φυλοκαίριαν, ἂν ἦν ζήτημα τιμῆς ἢ ζήτημα φιλοτιμίας. Πάσα πράξεις ἐνὸς ἐθνοῦς εἶναι ζήτημα τιμῆς, ἀλλ' ἄμα πλῆθος τὸ ζήτημα ἀφροτιμικόν, ἄμεν ἄλλου συμφέροντος, εἶναι ζήτημα φιλοτιμίας, ἐνώ ἡ τιμῆ ὅρις τὴν ὑπαρξίαν, τὴν ἀνεξαρτησίαν, τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Ἡλληνικοῦ. Τάχα ἐγένετο σκοτόν πρὸς περιθένθαι εἰς ἀνάλογον θέσιν ὡς ὁ Φραγκίσκος Α' μετὰ τὴν μάχην τῆς Παλιάς, καὶ προτίθεντο ἴνα ἐπαναλάβητε ὅτι εἶπαν ἑκείνων μετὰ τὴν ἦπε: τούτο est perdu lors l'honneur!! Δὲν ἐπιστέψαμεν, κύριοι, ὅτι εὐρυκίμενα εἰς τοιχώμενον θεῖον ἐπιτιμημοῦ. Δι' ἐμὲ ζήτημα τιμῆς εἶναι νὰ ἴθωμεν τὴν Μακεδονίαν ἀπὸ τῆς κορωφίας τοῦ Ὀλύμπου, νὰ τίωμεν ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ Θυαμάθου, εἰς φόρον τοῦν τάραν τοῦν τοῦ 'Αλλ.'Πασᾶ. (Εὐγέ, εὐγέ). Πάοι λοιπὸν ζητεῖτε παρά τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἐμπιστοσύνην, ὅταν δὲν ἔρχεσθε μὲ πλήρη καρδίαν, ὅταν δὲν
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1880

Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Νομίζω, ότι τα χρήσι τελευταίων λεγόμενα κατά την θέρες της ανάγκης του νομοσχεδίου της συμβάσεως διέπρεπε να μειώσουν άνευ άπαντησεως, είτε παραδεδόμενα την σύμβασιν, είτε αποβιβάμενα κύτην. Είναι μέν παραδεδομένα την σύμβασιν, θεωρώ όλας ατοπον να δείχουν, ότι, πεζώσικα υπό της ανάγκης, κλείσιμον τούς ορθολογούς και αδιαφορούμεν εις τα έλλειμάτα, θα καταδεικνύονται εί δὲ πάλιν αποβιβάμενα την σύμβασιν, νομίζω όλως άδικον ν' αποβιβάμενα κύτην, διά τούς λόγους, οίτινες εθρεπέσαν.

Οι λόγοι ήσαν λίγα βαρείς, δύναμαι να είπω, άλλα τούτο λέγων, διενεργούμενος, ότι η βαρύτης των λόγων προσχέδεται εν τής βαρύτητας του άτομου, διότι συμπίπτει οι βαρύτηται λόγοι να θεωρούνται είς το μέσον υπό έκείνων, οίτινες στερούνται βαρύτητας, τεκμηρίωσον δέ σχετικώς πρός τόν προκαλήσαντα δ. Χ. Δημητριάκικης, όστις καί μέν έχοι πλεόνα βαρύτητας, μόνα οι λόγοι του δέν ήσαν βαρείς. Ευρίσκομαι λοιπόν εις τήν ανάγκην, όμοιον ν' αγολογηθώ περί τούς λόγους, άλλα πρός τούτοις να δεσπόσω καί τόν ρήτορα, διότι καί αύτος προς βιβλίον εις εξέτασαν έμοι καί μέ υπέθαλεν είς ανάλυσιν, καί μάλιστα καί με κατεταξε καί με παρέστησαν ώς ουδέλλως άνεξάρτητον. Εγώ μέν περούμαι τής ιδιότητας ταύτης. Εκείνος άμοι είναι άνεξάρτητος.
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
καλεῖ τὸ ἰχματικὸν τοῦ ἐτέρου aqua fontanae, ὁ δὲ τὸ τοῦ πρώτου aqua distillata. Κακῶς ἰνόνεσ πάντις τὴν πολιτικὴν καὶ τὴν πολιτείαν ὅ ἐντιμός συνάδελφος, καὶ δὲν ἀκνὼ νὰ ἐξετάσω καὶ τὰς θεωρίας τοῦ περὶ πολιτικῆς, διότι παρετήρησα, ὅτι ἐπαγγέλλεται ἱδιαίτερα ἐντολὴν, τὴν ὅπειρον ἄγνως πότε ἔλαβεν, ἂν γραπτὴν ἢ ἄγραφον, παρὰ τοῦ λαοῦ, οὐδὲ γνωρίζω ποτὲ εὑρίς τὸν λαὸν, ἐν ὑνόματι κατὰ πάντοτε ἄγορεύων. Ἔκαστος Ἰμηνὸν ἔλαβε τὴν ἐντολὴν ἐκ τῆς ἐπαρχίας τοῦ μόνος ὁ κ. βουλευτὴς Καλλαρότου εἶναι ἀπεσταλμένος τοῦ λαοῦ, καὶ ἐκάστοτε ἐπικαλεῖται τὸν λαὸν ὡς ἱδίον κτῆμα. Πολλάκις ἤθελεν νὰ ἐρωτήσει, τοῦ ἐναι ὁ λαὸς τοῦ κ. Οἰκονόμου ἐδίω, ἐν Ἀθηναῖς; Προέβη μέχρι τῆς Κολοκυθοῦς, καὶ δὲν τὸν ἐφῆκα. (Ἡ ρότης). Ὁ λαὸς, τοῦ ὅποιον συνήντηκα, μὲ εἰπε, σὲ γνωρίζουμεν ὡς βουλευτὴν μας. Περὶ τῶν Καλλαρότων ἥρινοι εἰς τὸν κ. Αθανάσιον Πετυμέζικαν, τὸν κ. Σωτήρον Πετυμέζικαν, τὸν κ. Φωτιάλαν, καὶ μᾶς ἐκτισε, ποιός λαὸς ἔδωκεν ἱδιαίτερος τοιχόν τὴν ἐντολὴν εἰς τὸν κ. Οἰκονόμον. Ἐντεύθεν ἐφάγα, εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι ὁ κ. Οἰκονόμος πρέπει νὰ ἔχῃ αὐτὸν τὸν λαὸν εἰς τὸν οἰκία του, λαὸν ἱπταλαστικόν, ἀπὸ μικρὰ μικρὰ ἀνθρεικέλα, πρὸς ἄ ἄγορεύει, καὶ ἑπειδή αὐτὸς ὁ λαὸς εἶναι ἄρμονος, θεωρεῖ, ὅτι σιωπήν συγκεκριμένη. Ἐνδοι διατε λέγει συγκα «ὁ λαὸς εἶναι ἔξο». Ἑκεῖνος, ὁ τίνες ἡμιλοῦν, ὅτι ἔχουν ἐντολὴν τοῦ λαοῦ, ὁτί εὑρίσκονται εἰς σχέσιν μὲ τὸν λαὸν, ἅποτενιον πρὸς αὐτὸν δημοσίως, ἐκθέτοντες τὰς γνώμας τῶν ἐνώπιον τοῦ πλῆθος, ἀκούσαντος τὴν μισήν, τὴν ἐντολὴν τοιχὸν τοῖς μέροις τοῦ κ. Οἰκονόμου δὲν εἴδον, οὐδὲ ἔμαθον ποτέ, οὐδὲ ἀνέγνωσα ἐν τῇ ἑφημερίδι, καὶ μάλιστα ἐν τῇ κατ' ἑξογγίαν ἑράμερίδι.»

Ἀρ. Οἰκονόμος. "Ὁ κ. Γεννόνικος Μαυρομυχάλης εἶναι εἴδω.

I. Μαυρομιχαλῆς. Μάλιστα.

Ἀρ. Οἰκονόμος. Ἡμπορεῖτε νὰ βεβαιώσητε τὸν κ. Καλλιγάν σεις, ὅτες εἴδες Πρόεδρος τοῦ Σύλλογου «Κοραής», ἐὰν ἔλαβαν ποτὲ εἰς τοιχόν τού τοῦ λαοῦ.

I. Μαυρομιχαλῆς. Μάλιστα: εἰς τὸν Νάχω τοῦ Ἀγίου Γεωργίου, ὑπὸ μάλιστα παρών καὶ δ κ. Τρικούπης καὶ δ κ. Δ. Πετυμέζικος καὶ μικρὰ πολλοί τῶν κ. κ. Βουλευτῶν.

Καλλιγάς. "Εάν θέλετε νὰ τὸ πιστοποιήσητε, θέλομεν τὰ ἔρευνήσει καὶ ἀπαραβισθήσει τοὺς παρευρηθέντας, ἀλλ' ἀπαιτεῖται μικρὰ διαδο-
καὶ διὰ τῆς ἀνακαλύφωμεν τὸν λαόν σας, πρέπει νὰ φέρητε ἀποδεί-
ξεις, νὰ μεταχειρισθῆτε δὲς τὰ ἀποδεικτικὰ μέσα δι’ ἐγγράφους, διὰ
μαρτύρων, καὶ ἐπὶ τέλους δι’ ἑπαγωγῆς ὅρκου...

Ἀρ. Οἰκονόμος. Ψέχεις χειροκροτῶ. (Χειροκροταί).

Καλλιγας. Εὐχαριστῶ. Ἐφημεριές εἰς τὴν περὶ πολιτείας θεωρίαν τῶν
συναθέτων μου, τὴν ὅποιαν ἀντιτάξης εἰς ὅσα εἶπον κατὰ τὴν συχνάση
τὴν τῆς ἀπαντήσεως εἰς τὸν βασιλικὸν λόγον. Τὸτε ἔγραψα, ὅτι ἡ θεωρία
tῶν ἐξουσιών ὑπάρχει σχεδόν συνεννόησις καὶ τὴν ἑξαρχηθή
ρίσικα ὡς συναλλάγμα. Εἰπον, ὅτι ἡ νομοθετικὴ ἐξουσία πρὸς τὴν ἐκ-
τελεστικὴν διατελεῖ ἐν πνευματικῇ συναλλαγῇ ἰδέαις, διατυπωμένων
πρὸ πάνων διὰ τῆς πλευροπορίας τῆς Βουλῆς ὡς πολιτικῶν πρό-
γραμμα, ἐκτίθεμεν ἐν τῷ βασιλικῷ λόγῳ, ἡ δὲ βεβαιότης τῆς ἀπο
δοχῆς γίνεται διὰ τῆς ἀπαντήσεως· ὡς ταῦτα συναποτελοῦν ἐν συν-
αλλαγμα. Κατεκρίνη τότε καὶ ἐκκαίθη ἡ θεωρία μου περὶ συναλλα-
γάματος ὡς δυνατή, καὶ ἀπὸ τοῦτο τοῦ βῆμας καὶ διὰ τοῦ
τύπου, ὡς μὴ ληφθόντας, ὡς εἰδιδάκτων τὰ νομικά· ὑπὸ σπουδαῖος
πολιτικὸς δὲν ἔχει πλέον χρείαν τοῦ τύπου τοῦ συναλλαγματος, οὗτο
tὸ μεταχειρίζεται πλέον. Τὸ πρῶτον, τὸ ὅποιον φαίνεται, ὅτι ἐθεωρή-
σεν ἀναγγαλον νὰ πράξῃ ὁ κ. Οἰκονόμος, ἢ ἐξέλεξη βουλευτῆς, ἢτο
νὰ μήρῃ τὸν Κοινόν καὶ τὸν Ποιητικὸν ἀπὸ τὰ παράθυρα εἰς τὴν
ἀγωγή καὶ ὑπὸ εντὸς. Πολίτης ὁ κ. Οἰκονόμος, ἢ τοῦτο ἐπὶ τοῦ
τύπου, ὡς μὴ ληφθόντας, ὡς εἰδιδάκτων τοῦ τύπου, ὡς ἐκκοινο-
νήθη καὶ τοῦτο πρὸς τὸν ἐπιτρόπον πρὸς τὸν ἐπιστήμην, καὶ τὸτε μὲν καταθέλεται ἡ ἐκτελεστικὴ τὴν νομο-
θετικὴν ἐξουσίαν, ποτὲ δὲ πολιτική τὴν ἐκτελεστικὴν, καὶ τοιοῦ-
τοτρόποι κυλήντης καὶ καταθέλοντος νῦν καὶ αὐτόν καταθέλομεν πολ
καὶ λαῖς. Ποὺς δὲ διαλύεται ἡ πάλη αὐτῶν; διὰ τοῦ λαοῦ γίνεται
λάθον ἐξάκης εἰς τὸν λαόν, ὡς τὸ ἐπορεύτη τὴν ἑπαρχίαν τοῦ
τοῦ ἐπορεύτη τὸν ἑπαρχίαν διὰ τὸν ἅγιον καὶ τὸν ὅσοι καὶ τοῖς
πολλοῖσι τὴν καθόσις τοῦ πολιτείας τ. Οἰκονόμος· αὐτὸν κατ
ἐνόθης τὴν πολιτείας τ. Οἰκονόμος, τὴν καθόσις τ. πολλοῖσιν ὡς πάλην, ὡς προκάλεσιν τὴν κρίσιν τοῦ λαοῦ· διὰ αὐτὴς δὲ ἐπανήγαγε τὸν
tὸν ἐξουσιών ἡ ἀρμονία. Ἡ ἐργασία καὶ πνευματικὴ ἐξέγερσις οὐθεμίαν
ἔχει καὶ αὐτὸν ἑξίλθει. διὸτι εἶναι τὸ περὶ τῶν δυνατών συναλλα-
γάμα. Ἀλλ’ ἐφημερίες τῶρα καὶ εἰς τὰ οἰκονομικά, καὶ ἡ πόροισιν
πολὺ ὅταν εἰδόν, διὸ τὸ ἔμπραξεν ὅμως περὶ Ἰπποτε-
ζόν, ἐντελῶς ἀγευμάτος ἐκείνων τῶν γνώσεων καὶ τῶν θεωριῶν, αὐτίνες εἶναι τὸ καυχήμα τῆς ἐποχῆς μας. Διὰ τούτο εὑρίσκομαι εἰς τὴν ἀνάγκην ἐγώ, ὅστις εἰμαι ὅλως ἀλλότριος, καὶ ἐκ περιεργείας μόνον ἐντότε ἐνδεικτέο, νὰ καταθέσω εἰς αὐτόν εἰς πολλὰν πλάνην περίπετόν. Ἑπολέμησε τὸ προνόμιον, στηριγμένης ὑποκομπὸς τὸ λόγῳ εἰς τὰς εὐρείας θεωρίας, τὰς ὅποιας ἔχει περί λαοῦ, ἡν. ἔχει εὐρείας θεωρίας, διαιρεῖ τὴν κοινωνίαν ἀπότομως, ἐδώ εἶναι ὁ λαός, ἐκεῖ ὁ κατάρατος, δὲ τὸ δὲν εἶναι ὑπὲρ κύτου τοῦ λαοῦ, θεωρεῖ καταρρημένον· τὸ προνόμιον λοιπὸν εἶναι καταρρημένον. Παντὶ σήμειο προσπάθεια, οὕτως ἐπείν, νὰ κατακρύψῃ ἐκείνους, οἱ ὅποιοι ἔχουν περίπτωσιν, τὸ κεφάλαιον, ἀγνώσω, ὅτι μέλλει νὰ καταστήσῃ δυστυχώτερος ἐκεῖνος, ὅπερ δὲν ἔχουν. Διὰ τοῦτο ἡ κοινότητα πέρει νὰ καταφέρῃ κατὰ τῶν μεγαρίων, κατὰ τῶν μεγαλῶν σκηνώμον, κατὰ τὶς πολυτελείας, τὰς χρήσεως μαρμάρων, κατὰ τῶν ὀραίων τεχνῶν, καὶ λησμονεῖ, ὅτι, ἐὰν καταλύσωμεν ὅλα τάστα, ἡ ζημία μέλλει νὰ ἴσαι ἐπὶ τέλους τοῦ λαοῦ, διότι ὅλοι κύτος, ὥσπερ ἔργον ὡς κατάρατος καὶ ὅλας τὰς λοιπὰς τέχνας, πρέπει νὰ μείνωμεν ἄρεγγοι, ἀνεύ ἔργασις, οἱ δὲ εὐποροὶ ή νὰ κρύψωμε τὴν περίπτωσιν τῶν, νὰ νὰ φύγωμεν. Πολλοὶ λοιπὸν τὰ προνόμια, χωρὶς νὰ ἐξετάσῃ τὸ εἰδὸς τῶν προνομίων· καὶ ἐγὼ εἰμι μᾶς, ἐγὼ ἐργοῦς τῶν προνομίων καὶ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Συνέλευσιν ἰσχὺ νὰ ὁμιλήσω ἐναντίον τῶν προνομίων. Ἀλλὰ περὶ προνόμιον τουτοῦ, ὅποιον πρόκειται σήμερον, περὶ τούτου, ἔπρεπε νὰ τὸ ἐξετάσῃ ὡς τὴν ἐπιφύλαξιν τοῦ συμφέροντος τοῦ Κράτους, καὶ ἔχει τοῦ συμφέροντος τῆς Τραπεζῆς. 'Εκιν ἐπρόκειτο σήμερον νὰ παραχωρήσῃ προνόμιον ὑπὲρ τοῦ συμφέροντος τῆς Τραπεζῆς, μὲ ὅλας τὰς σχέσεις, τὰς ὅποιες ἔχει μὲ τὴν Τράπεζαν, καὶ τὰς μετοχὲς, τὰς ὅποιας ἔχω, ἡθέλων σας εἰτε, κάμες κάκιστα, διατὶ νὰ διώσπομεν προνόμιον εἰς τάκτην τὴν Τράπεζαν; Ποῖος ὁ λόγος, ἔκιν δὲν ὑπάρχῃ συμφέρον τοῦ Κράτους; 'Εκιν τὸ διδάσκετε ὑπὲρ τῆς Τραπεζῆς, εἶναι ὅλον τὸ αὐτό, ὡς νὰ θέλοιτε νὰ εὐνοήσῃτε αὐτὴν τὴν ἰδιότητά τῶν ἀνθρώπων, τότε ἔρχομαι καὶ ἐγὼ μὲ τὸ μέρος τοῦ λαοῦ, καὶ ὄγις τοῦ λαοῦ, ὅποιον ἔχειτε ἀκρόπλαστον ἀπὶ τῆς Τραπεζῆς σας, ἀλλὰ τοῦ ἀληθινοῦ λαοῦ. Σὰς εἴπε καὶ τὸν, ὅτι τὸ ἐναντίον ἡ κατάργησις τῶν προνομίων παλλαπλασιάζει τὰς τράπεζας, καὶ τὸτε ἰδιοὶ αὐξάνουσιν αἱ τράπεζας καὶ ἐργασία, καὶ ἄποιδεῖς εἶναι ὁ Σκωτία, ὁ Ἐλβετία, ὁ Ἀμερική. Τὸ παρά-
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
έκείνων, ούτενες ἤθελον νά ὑπερισχύσῃ ἡ ἐξουσία τῆς Ὀμοσπονδίας, τῆς κεντρικῆς πολιτείας, οὕτως εἶπεν. Ὁ Ἰάκωβων λατρεὺς κατέρρηψε τὴν Τράπεζαν, διότι ἐθεώρησεν, ὅτι ἡ Τράπεζα ἄντριππαν εἰς τοὺς σκοτοῦς του, ἐκτοτε δὲ ἔγναν αἱ πολλαπλαί Τράπεζαι. Καὶ εἰδετε, σὰς ἀνέφερα τὰς πολλαπλὰς Τραπεζας, δὲν σὰς εἶπεν ὁμοί τοῦ κυριότερον, ὅτι τίνας συστήματος εἰναι ἑδρυμέναι, καὶ τὸ ὅποιον ἔζητε ἁμέσως τὴν ἀντίθεσιν, ἀνα ὑπάργχει μεταξὺ τοῦ συστήματος τῆς Ἀμερικῆς καὶ τοῦ συστήματος, ὡπερ ἐπικρατεῖ ἐν Εὐρώπῃ, διότι ἐν Εὐρώπῃ βλέπετε δόλα τα μεγάλα Κράτη, τὰ Κράτη, τὰ ὅποια ἔχουν ἰσχύν, τείνονται πρὸς τὴν ἐνιαίαν Τράπεζαν. Ἡ Γαλλία ἐγκατέλειψεν ἐντελῶς τὰς ίδιας περὶ πολλαπλῶν Τραπεζῶν ἐνώ ἡ ὑπαρχεῖ ἔνιαίας Τραπεζῆς ἐρευνοτεύχη μέχρι τινός, σήμερον τούτο δὲν εἶναι πλέον ζήτησα. Εἰς τὴν Γερμανίαν τὸ πρῶτον ἐργον τοῦ Βισμάρκη, ὅταν κατώρθωσε τὴν ἐνότητα τῆς Γερμανίας, τὸ πρῶτον μέσον, τὸ ὅποιον ἔθεσεν αὐτοποιητικὸν πρὸς στερεώσαν τῆς ἐνότητος τῆς Γερμανίας, ἢτον ἡ σύστασις τῆς Γερμανικῆς Τραπεζῆς, ἀποβοήθησε ὅλας τὰς ἄλλας. Ἡ Ἅουστρία ἔχει διὸ Τραπεζας, τὴν πέραν τοῦ Δέθα καὶ τὴν ἐντεῦθεν τοῦ Δέθα, ὑπεκρίθη δὲ μέγας κατάρθυμος ἡ ἐνόσια τῶν διω Τραπεζῶν μετὰ θείας ἐρίδας, καθ’ ἃς ἐκμινύεσαν καὶ συνεργήσασαν Τραπεζαρίας, ἦστο του καταρθωθῇ ἡ ἔνιαία Τράπεζα, ἡ Ἅουστρια, ἥτις ὑπάρχει σήμερον. Ἡ Ἑρωσία τὸ αὐτὸ ἐπραξεν. Ἡ Ἰταλία ἔχει 4 Τραπεζας, ἦστοι δὲ τὴν συγχωνευσαν αὐτοὺς· ἐργάζονται πρὸς καρποῦ εἰς τοῦτο, ὑπάρχουσαν ὁμοί μεγάτας θωσικοί, διότι ἐκατότε ἐξ αὐτῶν τῶν Τραπεζῶν, τῆς Νεαπόλεως, τῆς Τοσκάνης, τῆς Λομβαρδίας, τοῦ Πεδεμοντίου, ἐκάτοτε εἰς αὐτῶν δὲν στηρίζεται εἰς τὴν αὐτήν βάσιν. "Ολα λαοῖο τὰ εὐρωπαϊκά Κράτη τείνουν εἰς τὸ σύστημα τῆς ἔνιαίας Τραπεζῆς. Ἡ Ἄμερικη κατέρρησειν αὐτὸ τὸ σύστημα τῆς ἔνιαίας Τραπεζῆς, ἀλλ’ ἂν’ οὗ τὸ κατέβησαν, ἐπέλθη τὸ ἀκόλουθον ἀποτέλεσμα, εἰς τὴν Ἀμερικὴν νὰ δύναται ἑκατοτος νὰ συντήσῃ Τράπεζαν, ἀλλ’ ἐφείλει πρῶτον νὰ καταβάλῃ τὸ 1/4 τοῦ ὄνοματικοῦ κεραλαιοῦ αὐτὸ τὸ 1/3 ἁμέσως κατατίθεται εἰς χειρᾶς τῆς Κυβερνῆσις, τὸ Κράτος δὲ, ἀντὶ αὐτῶν τοῦ ποσοῦ, δίδει τὰ τραπεζικὰ γραμματία. Τὰ γραμματία λαοῖον δὲν ἐκθετοῦται καθαυτόν ἀπὸ τὴν Τράπεζαν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Κυβερνῆσιν· ἡ Κυβερνῆσις δίδει αὐτὰ τὰ τραπεζικὰ γραμματία ἀπέναντι τοῦ κα-
ταξιθεώντος μεταλλικοῦ, καὶ οὐδὲν πλέον δύναται νὰ ἐκδῷσῃ γραμματίκαν ἢ Τράπεζα. Ψυχράνος, τὸ Κράτος μετατρέπει τὴν χρηματικὴν καταβολὴν εἰς ἀριστολογίαν τοῦ δημοσίου χρέους, εἰς τὸν ἱστορικὸν διατυπῶσεν ὡς ἐγγύησαν, καθ' ἄν περίπτωσιν ἢ Τράπεζα πτωχεύσῃ ἢ ἐξαφανθήσῃ.

Πάς λοιπὸν, ὅστις δὲλε νὰ συντήσῃ Τράπεζα, ὡμὴ ἀπεληρωμὴν αὐτῶν τῶν ὁρών, συνιστᾶ ταυτότητι ποιον δὲ ποσὸν τραπεζ. γραμματίκου δύναται νὰ ἐκδῷσῃ; μόνον ἔκεινο τὸ ποσὸν, ἀντὶ τοῦ ὁποίου ἐδωκε μεταλλικὸν νόμισμα εἰς τὸ δημοσίον τεμαίου. Διὰ νὰ τεθῇ δὲ εἰς περιορισμὸς, διὸ τὸ ἐπὶ τέλους δύναται νὰ παραδοθῇ μέγιστον ποσὸν μεταλλικοῦ καὶ νὰ χολαπλάσκῃθοῦν αἱ Τράπεζαι εἰς τὸ ἀπέραντον, διὰ νὰ τεθῇ φαρμάκο, ὅσον οὖ ἐξής περιορισμός, ὅτι πέραν τῶν 300,000,000 δολαρίων δὲν δύνανται νὰ ἐκδoriously τραπεζικὰ γραμματία. Ὅσας λοιπὰν Τράπεζαι καὶ ἢ συντήσουν, ὅσα χρήματα καὶ ἢ καταβληθοῦν, πέραν τῶν 300 ἐκατομμ. δολαρίων δὲν ἐπιτρέπεται ἐκδοτικῆς γραμματίκας: τὸ ποσὸν τοῦτο τῶν 300 ἐκατομμ. δολαρίων ἐθεωρηθῆ, ὅτι ὁ ἄνεπις διὰ τῆς Ἡλικίας Πολιτείας. Τι εἶναι ὁμοιώς αὐταὶ αἱ πολλαὶ Τράπεζαι; Μᾶς ἀνέγροσε στατιστικάς, τὰς ὁποίας θὰ εὐθυτὸ εἰς ὁποιον ἐγχειρίδιον καὶ ἢ λέκητε ἢν οὐχεῖς, ἕγου ἀπορῶ πῶς ἐφερεν ἐδώ εἰς τὸ βήμα πράγματα, τα ὁποία εὑρίσκονται εἰς πάση χρηματολογίαν: τὸ ποσὸν ἐπιτεῖ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ταυτότητος φύσεως τῶν Τραπεζῶν; εἶναι τὸ ἐξής: τι νομίζετε ἢ Ἀμερικη, νομίζετε, ὅτι ἔκειν, τὸ ὁποῖον εἶναι ἐδώ η ἡμετέρα Τράπεζα, γίνεται καὶ ἢ Ἀμερικη; ὅτι διανείπουν, ὅτι ἡ ἡμετέρα Τράπεζα εἰς ὑποθήκας, καὶ ἢ γένει καρυών ὅλας ἔκεινας τὰς πράξεις, αἱ ὁποίαι γίνονται παρά τῆς ἡμετέρας Τραπέζης; σωματικῆς εἰς τὰ συνιστᾶται τὰ κέρδη αὐτῶν τῶν Τραπεζῶν; αὐταὶ αἱ Τράπεζαι ἐδωκαν τόσον μεταλλικὸν, ὅταν ἐκδῷσαν γραμματία, ὅσα εἰς τοῦτον οὐδὲν ἔχουσι κέρδος. Τὸ κέρδος πυγάξει ἐκ τῶν καταθέσεως κεφαλαίων εἰς αὐτάς τὰς Τράπεζας; ὅσι ἔχουν κεφάλαια, καὶ ἢ ἔχουν τὴν ἐπιτηδεύσητα, νὰ τὰ διαχειρίζονται τούτος μόνον, καὶ τοὐτὸν εἶναι πολλα ἢ Ἀμερικη, ὅτι ὁποῖον ἐδώ ἢ ἔχουν ἢς θέσῃ νὰ κινοῦν τὰ κεφάλαια τῶν οἱ ἔδωκε καὶ ἀπαγορεύει εἰς ἐποφυλαίαν ἐπιχείρησες, τὰ καταθέσεως εἰς τὰς Τραπεζῆς ἐκείνας ἢν ἁνεκτὸν λογικοῦ ὁμολογοῦν, καὶ ἢς ὁμοιώς ἐυρίσκουν καταληκτικὴν στιγμήν, καὶ ἢς χρήσιν αὐτῶν τῶν κεφαλαίων σκοπίμως δι’ ἐκδόσεως ἐπιταχύνον.
Τα κέρδη ὄμως τῶν Τραπεζῶν εἶναι μέγιστα, καὶ διὰ αὐτὸ σὰς εἶπεν, ὅτι Τραπεζικόν ἦτος ἐγουσα κεφάλαιον μόνον 500 χιλιάδων φράγκων, ἐκαμε, δὲν ἐνθυμούμασθα, τόσον κύκλων. Ἡ πίστις τῆς Τραπεζίκης χρη
dημεῖε πρὸς τόου, καὶ πρὸ πάντων ἀποβλέπεις εἰς τὴν τιμοῦτα καὶ τὴν στερεότητα τῆς Τραπεζίκης, καὶ ἀμα ἀποκτήη ὑπόληψην ὅ ἦν τραπεζικά προστέρχοντα πάντες εἰς αὐτὴν καὶ κατάθετον ἐπὶ ἰδιαίτερο τύχον τὰ κεφάλαια τῶν ἀλλ' ἐρωτάτε: αἱ πολλαὶ Τραπεζίκει, αἱ καὶ αὐτὸ τὸ σύστημα, εἶναι εἰς κατάστασιν νὰ ἔλθουν εἰς βούθειαν τῆς Κυβερνήσεως; εἰδακτε ποτε τοιοῦτον φαινόμενον;

Σιές, ὅστε εἰσῆς καὶ ὀνομάζεις οἰκονόμους καὶ εἷς ἐπαγγέλματος οἰκο

νομολόγους, δὲν μάς ἐνομάκετε καὶ ἐν παραδείγμα, ὅτι μία ἐκ τῶν Τραπεζῶν τῇ ἕνσε ἐράγον τῆς Κυβερνήσεως, διότι δὴν εἶναι εἰς κα
tάσεις νὰ πράξῃ τόου, εἶναι εἰς ἀπόλυτον ἀκούσαν νὰ τὸ πράξῃ. Τι δὲ συνέβη ἐν Ἀμερική; ὅτε ἔπλασθεν ὅ ἄναγκη πραγματο

ποιήσεως μεγάλου δανείοι, δὲν προσέπεζεν ὅ Κυβερνήσεις εἰς τὰς Τραπεζίκεις ἢ Τραπεζίκει δὲν εἰχον τὰ μέσα νὰ ἐκδώσῃ τραπεζικά
gραμμάτα πέρον τὸν κεφάλαιοι, τὸ ὅποιον κατέθεσεν εἰς χρείας τοῦ ἰδρυσιον ταμείου, ἀλλ' ἐξέδωκεν ὅ Κυβερνήσεις χαρτονόμομα, τὰ λεγόμενα greenbacks, διότι εἰχον πράσινο τὸ ὅπις. Οἰαθάποτε ἐλλη Κυβερνήσεις, ἐκτός τῆς Κυβερνήσεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, τῆς ὅποιας ὅ φρονησις εἶναι γνωστή, ὅτε ὑπόκειται εἰς πλείστας ἐγ

γυνής καὶ διευθύνεται πάντοτε ὑπὸ ἀνθρώπων ἔξοχο ἰκανότητος, οἰα
thήποτε ἐλλη Κυβερνήσεις πράπτουσα τὸ αὐτο, τὴν ἐκδοσιν τοιοῦτον χαρτονομίσματος, ἦθελεν περιπέτει εἰς τὸν κρημνὸν τῆς Γαλλικῆς ἐπα

ναστάτεις. Εἰδετε, ὅτι τινοιτά τινε περίγιους αἱ προτάσις σας, καὶ τί νομίζετε ὅτι συμβῆ, ὅταν ὅ Κυβερνήσεις ἐκδώσῃ χαρτονόμομα, ὅγια δὴν εἶναι Ἡπειρικὴ ἡ Κυβερνήσεις, διότι δὴν ἐννοο νὰ σμαρικέν συνελήνη τῆς ὑπόληψην τῆς Κυβερνήσεως τῆς Πατριδος μου, ἀλλ' ἐννοο πάσαν Κυβερνήν. Ἡ Γαλλία, ὅ δημοκρατουμένη, ἐς τοιούτην σήμερον νὰ ἐκδώσῃ χαρτονόμομα μονον ἐπὶ τῇ εἰδήσει, ὃτι ἐκδοθει χαρτονόμομα, Θέλει ἀνατροπή ἐπὶ βάθρων. Σιές νομίζετε, ὅτι δύνασθε νὰ παίξετε μὲ τὴν πυρίτηδα, διότι σωδὶ υποφανθεῖ τὴν πυρίτηδα, ἅλλ' ἔχετε καὶ αὐτὴν ἐν ἀπεικονίσμα, κώτινου χορέουσαν τῆς πυρίτηδο τὸ χρώμα. Ἐρωτάτε ἐν τριζων τοὺς ὑδόντας μεταξειριζόμαι καὶ τοὺς τραπεζίτας, ἃ ὅμι, δὲν ἔχει τοὺς γυμφούς, ἔχει μόνος τοὺς γελασίνους. (Πλαρότης).
Δὲν ἐκτείνομαι περαιτέρω περί χαρτονομίσματος, διότι εἰναι τὸ σον ἄκλωκτος ιδέα, ὡστε οὐδὲ τὰ ἐκναι ἀνάγκη νὰ γίνηται περὶ αὐτῆς λόγος, οὐτὲ ἔχει τὴν ἔλαχιστην πιθανότητα, νὰ συλληφθῇ ἐν τῷ νῷ ὀπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν. Ἀπὸ ἐκείνης τῆς στιγμῆς πρέπει νὰ παύῃ η νὰ ονομάζηται ὑπογράφῃ τῶν Οἰκονομικῶν, πρέπει νὰ ονομάζηται μάλλον χ. Οἰκονόμος. Καὶ ἐπιμενῶ εἰς τὰ συμπέρασμα, τὸ ὑπὸν ἑπον· συγκεκρίνω τὰ ἐπικεντρών γενόμενα, λέγω, ὅτι εἰναι ἀδύνατον νὰ ὑπάρξη Ὁρατζα, ἀνει προνοιοῦ δυναμένη νὰ παρέχῃ εἰς τὴν Κυηνίκην ἐν ὑφιστάμενη καὶ δεδομένη περιστάσει πόρως. Λύτῳ τὸ προνομίον μὴ νομίσητε, ὅτι εἰναι πρὸς ὅρελος τῶν μετόχων καὶ ὅτι προσδιδῆτε εἰς αὐτοὺς ὁφελείς, ἦν ἡμοὶ δὲν ἀπολαμβάναν καὶ ἄλλαι Ὁρατζα ἀνει προνοιοῦ. Δύνασθε νὰ συγκεκρίνησα πολλὰς Ὁρατζας καὶ ἐν Γαλλίκῃ καὶ ἀλλαχίῳ, αἱ ὑποικία λέγω τὸ προνομίον, ἀλλὰ ἀπὸ ἄνωθεν ἄνωθεν ἀπὸ ἄνωθεν ἀνατρέχει. Καὶ ἐν ᾧ ὁ ἄρετες, ἡ ἕθη ἕρετο συγκεκριμένη ὤμολογίας ἐξανα, νὰ λάθη μὲρας ἕως τὴν πολιτεία τοῦ ισθμοῦ τοῦ Παναμά, ὡς ἐπιτρέπεται ν. χ. εἰς τὴν Βιομηχανίαν. ἀλλ' ἐδώ καὶ ἡ Ὁρατζα ἔχει ὁρισμένα μονόν κέρδη, τὰ ὑποικία ὑπολογίζονται εἰς τῶν προτέρων, ἔχει τόσα κεραλαία, δύναται νὰ ἕκδωση καὶ τῶν πολλῶν τραπεζικῶν γραμματίων, ὡστε περιορίζεται εἰς μόνον τῶν τόκων τῶν κεραλαίων καὶ τῶν ἐπέκεινα τῶν κεραλαίων ἐκδιδομένων γραμματίων· τοῦτο ἐπειν στάθη σιν δυνάτων νὰ προσκηπῇ. Ἡ Γαλλικὴ Ὁρατζα, ἡ ὑποικία εἰς τῶν πεποιθητέρων, εἶχε κεραλαία 91 ἐκατομμυρ., καὶ μόλις ἐπὶ Ναπολέωντος τὸ ἐπιπλασίασε καὶ ἔγινε 182. ὃς ὑπάρχου ὄρος ἄλλοι Ὁρατζα, αἱ ὑποικία ἔχουν μεγαλείτερα κεραλαία, ἀλλὰ δὲν εἰναι τὸ μέγεθος τοῦ κεραλαίου, περὶ τοῦ ὑποικίου πρόκειται, ἀλλὰ ὁ ὀργανισμός, καὶ δ’ αὐτὸ καθίσταται λίθος τοῦ πολιτικοῦ οἰκονομικοῦ χρήσιμος εἰς ὁρισμένας περιστάσεις, οὐχὶ μόνον εἰς ἐκτάκτως, ἀλλὰ καὶ εἰς τυχαίας· διότι Ὁρατζα τουσώτη συνετελεῖ εἰς τὸ νὰ εὐκολήσῃ τὴν κυκλοφορίαν, εἰς τὸ νὰ εὐκολήσῃ τὰς πράξεις τῆς συναλλαγής, καὶ εἰς ὁρισμένας περιστάσεις εἰς τὸ νὰ ἔρχηται εἰς βοήθειαν τῆς Κυβερνήσεως. Ἐναὶ δὲ γνωστῶν, ὅτι αὐτὴ ἡ Ἀδύτρια εἶχε χαρτονομίμορα, καὶ ὡς ἐκ τούτου εὐρίσκεται πάντοτε εἰς δεινὴν ἔστιν· ἐνθυμεῖσθε δὲ ο, τι
καὶ προχθιεῖς σας ἀνέφερα, ὅτι ἔν Ἑλλάδι ἡ ὑποτήμησις τῶν τραπεζικῶν γραμματίων δὲν εἶχεν ὑπέρθη τὰ 10 %, ἐνώ ἐν Ἑλλάδι εἶχε φθάσει τὰ 22 %, συνέθεν δὲ τούτο ἐν Ἑλλάδι, διότι ἑκεί ὑπήρχε τὸ χαρτονόμομα. Τι ἐπέραξεν ὁ σπουδαῖος ὑπουργός τῶν Ὠικονομικῶν ἐν Ἑλλάδι, ἐνθα ἐγένετο πολλαὶ καὶ σφοδραὶ συζητήσεις καὶ ὑποστηρίζησαν ὑπὸ ὅλων τῶν ἐπιστημόνων ἐν Γερμανίᾳ, ὅτι πρέπει νὰ παύῃ τὸ χαρτονόμομα, καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέψωσι εἰρῆνη τὴν ἐκδόσιν τραπεζικῶν γραμματίων, καὶ συνέπεια τούτου ἔτος, ὅτι ἐγένετο Σύμβασις μεταξὺ τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς Τράπεζης, τῆς ἐνακοίσι ήδη σχηματισθείσης ἐκ τῆς ἐνώσεως τῆς πέρας τοῦ Λέβα καὶ τῆς ἐντεύθεν τοῦ Λέβα Τρα-
πεζῆς, ἐγένετο Σύμβασις, καδ' ἢ ἡ Κυβέρνησις ὑπέσχετο ἐν διαστή-
ματι χρόνου καὶ μικρῶν νὰ ἀποσύρῃ τὸ χαρτονόμομα, ἐπετράπτη δὲ εἰς τὴν Τράπεζαν ἄντι τοῦ χαρτονόμοματος νὰ ἐκδίδῃ τραπεζικαὶ γραμματία, τοσοῦτον δὲ εὐάρεστα ἐπῆλθον τὰ ἀποτελέσματα, ὅστε ἡνὴ ἐν Ἑλλάδι ἐνηγιζέ ὁ χρόνος τῆς ἄρσεως τῆς ἀναγκαστικῆς κυκλο-
φορίας. Εἶναι δὲ παραδεκτὸν τῶν ταχείως ἐπῆλθεν αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα, ἐν διαστήματι πάντες ἑτοὺς, καὶ ὡς ὡς ἡ Ἑλλάδα ἐξῆλθεν ἀπὸ τῶν δια-
νομ ἔσος καὶ ἐπηνόησες τὰ ὦκονωμικὰ αὐτῆς. Καὶ ἐν Ἑλλάδι ἡ ἰκα
σι τῆς ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας εἶναι ἐντὸς τοῦ ἔκτο τοῦ ἐκτάνο-
ματαρίου ποσὸν τοῦ τοῦ ἔκτο τοῦ ἐκτάνο-
ματαρίου, 400,000,000, ἀν δὲν λανθάνομαι, καὶ αὕτη ἡ Ἑλ-
λαδία συνομολογήση ἡ ἔως ἡ Ἑλλάδα, ἐπέρχεται ἡ ἱκα
σι τῆς ἀνα-
γκαστικῆς κυκλοφορίας.

Λαντοῦ τι συμβουλεύει ὁ ἐντύπωσις συνάδελφος ἐκ Καλαβρύτων, δὲ ἐκ
τοῦ λαοῦ ἔχουν τὴν ἐντολὴν συμβουλέυει νὰ πραξῆτε τὸ ἐναντίον τῆς
Αὐγοῦρες. Εἰς τὸ μάθημα τῆς πέρας κλείει τοὺς ἐρϑόμας. "Ἐν φα-
ύβιτρον ταράσσει αὐτῶν, τὸ μονοπώλιον, καὶ νομίζει, ὅτι προνόμῳ
ὅπως ἐν καὶ νὰ ἕτο τὸ πράγμα, ὅτι ὅπου γίνεται λόγος
περὶ προνόμου, πρόκειται περὶ τοῦ αὐτοῦ ἰστηματος. Κύρια, τὸ προ-
νόμιον τῆς Τράπεζης, εἶναι προνόμιον τῆς Κυβερνήσεως, ἡ Κυβερ-
νήσης ἐπιτρέπει τὴν διαχείρισιν τοῦ προνόμου εἰς τὴν Τράπεζαν· αὐτὴ εἶ


ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

λειτυχής, οπως η Κυβέρνησις. 'Η Κυβέρνησις δέν δίνεται να ἐπιχειρή
tὴν ἑκάστην χαρτονομίσματος, διότι τοῦτο θά ἦναι ὁλέθριον, δὲν ἦν ὑπάρχῃ χαλίνα, διότι ὁ ἐπ. ὑπουργός θά λέγη, διατή ἔγω νά ἦμαι κατότερος τοῦ ἄλλου, ἐνείχοις ἐδεκάνης δέκα, ἕγω θά διαπανήσου εἴκοσι ἐκατομμύρια. "Σκούλ ἐν χιλιάδι καὶ Δαβίδ ἐν μυρίας": ἐνδικτήματα, τὸ ὑποῦν ἦν ὑδατικό συμφέροντα, καὶ τὸ ὑποῦν ἐξηρτηκαί ἐκ τῶν μετόχων, δὲν ἀκούει τὴν θέλησιν τῆς Κυβερνήσεως, ἐξηρτήσατο τὸ ἐφικτόν, ἐξηρτήσατο μέρη τίνος σμείου δὲν ὑπάρχει βλάσθη, καὶ ἁμα ἴδη, ὃτι βλάσθη ἐπίκειται, στὰμματι. Ἡ Ηκουσά τὸν α. Δημητριάκ Americans, ὅσοι ἐκάσους τὴν Τράπεζαν, ὃτι ἐν τῆς ἀνίκα ἢ δείνα περίστακαν ἴσον θύτη νά δείχῃ χρήσιμα: ἕγω λέγω, ὃτι ἐδείχνει ἀνεξαρτησίαν. Τράπεζα, ἡττα ἁρεῖται, ἦν τὸ στόχος να μὴ γίνεται ὑποτάδον τῶν κυβερνώντων, καὶ ἁρείμην ἦν ἱέρου σοφοῦς, δ' οὖς ἁρεῖται, διότι δὲν γίνεται ὁ σχηματικὸς ἐκάστου ὑπουργοῦ.

Θέλω νά ἐξασφάλισω καὶ μερικοὺς ἀριθμοὺς τῆς α. συναδέλφου, ὅστις ἐξήθαις ἐν τῷ μέσῳ πράγματα, τὰ ὑποῦλα δὲν εἶναι ἅξια συνεπήσεως, διότι ἡμίπορο νά εἴπω, ὃτι ἐλήφθησαν ἀπὸ τοὺς βάσικας τῶν ἀγωνιῶν, καὶ ἁνόχους εἰς τοὺς ὁδοκομιστές, νὰ τὰ ἀποκυμίσουν. Εἰπέ, π. χ., περὶ κακῆς διαχείρισεως τῆς Τραπεζῆς, παρεδέχθη, ὃτι ἐνδικτήσα τὸν κακὴν διαχειρίσιον, οὕτως ἐκεῖνοι ἔκατορ δέ να ἄκουσουν τὴν κακὴν διαχείρισιν, τὸτε λοιπὸν να τὴν ἀρέσομεν να ἔξασφαλίσουμε τὴν κακὴν διαχείρισιν, διὰ να προέρχεται. Ἐστάθη τὸν α. οἰκείων Καλάβρυτων τὸ μέγεθος τῶν μ αινών. Εὑρέθη, ὃτι οἱ ὑπάκουοι τῆς Τραπεζῆς ἀνέγειρον μέγαρα. "Ινα καταδείξῃ δὲ πῶς, εἰπέ καὶ ἐνὰ ἀριθμὸν, βλέπετε τὰ ἐξὸδα τῆς διαχείρισεως τῆς Τραπεζῆς εἶναι 1,700,000. Παραδοξον, ἱπρος, πῶς δὲν μετέχω καὶ ἔγω αὐτῶν τοῦ ποσοῦ; Ἀλλὰ τι εἶναι αὐτὸ τὰ ἐξὸδα τῆς διαχείρισεως; η Τράπεζα, καθὼς εἶναι γνωστὸν, δίχεται καταθέσεις ἐπὶ τόκω, καὶ ἡ πίστις τῆς Τραπεζῆς ἐπέφερε τὸ ἀποτέλεσμα, ὡσε οὐκερον εἶναι σχεδόν 40,000,000 εἰς ἐνυστάτων κατάθεσιν, τὰ ὑποῦλα ἀποφέρουν, κατὰ μέσον δρον πρὸς 4%, 1,600,000·

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ὑποπίπτει εἰς τοιαύτα τερατώδη λάθη, μοῦ φαίνεται, ὦτι ἔχει χρέος νὰ τὰ διορθώνῃ, καὶ ἐπομένως ἐλπίζω, ὦτι δὲν θ’ ἄρνηθητε νὰ ἔλθητε εἰς τὰ βῆμα νὰ τὰ διορθώσῃ, καὶ ἐπιθυμοῦ νὰ σᾶς ἁκούσω καὶ πα- λιν. Ἡπόρησα· δὲν ὄμηλείτε ἀπὸ τοῦ βῆματος σεῖς ὁ ἐπιστήμων, ὁ ἄξιον, ὦτι ἔστασθε ὑψηλά, ὦτι εἰσθε ἀμέτοχος παντὸς πάθους, ὦτι βλέπετε τὰ πράγματα ἄνοιξαν μὲ ὧμμα ἄνθρωπον, ὁ ὅποιος ἐξετάζει μόνον εἰς ἀντικειμένον τὰ πράγματα; Ἡπόρησα, ὦται ἤκουσα νὰ εἰπῆτε ἐν ὀργῇ, ὦτι αὐτὴ ἡ σύμβασις εἶναι βάκχος· τότε καὶ ἐγὼ σᾶς λέγω εὐαγγελικῶς «βάκχα». 
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1880

Π. ΚΑΛΑΓΙΑΣ. Γνωμοδοτήσας, κύριε, κατά της συμβάσεως και προ πάντων κατά του νομοσχεδίου του κυρώντος αὐτήν την σύμβασιν και εὐφρενίς μόνος ἐν τῇ ἐπιτροπῇ, αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκην νὰ δικαιολογήσω τὴν γνώμην μου, προσέτε δὲ, διὸτε θεωρῶ, ὅτι ἔχομεν καὶ συμφέρον νὰ ταχύνωμεν αὐτήν τὴν συζήτησιν διὰ τὸν λόγον, τὸν ὅποιον ἔξθεσιν ὁ κ. ὑπουργὸς τῶν ἐσωτερικῶν, διὸτε νομίζει, ὅτι μέχρι τῆς 1ης Ἰανουαρίου ἐξαχολοθεῖ ὑφισταμένη σύμβασις.

ΠΑΝΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ. Δὲν τὸ νομίζω, εἰναι βέβαιον.

ΚΑΛΑΓΙΑΣ. Νομίζετε ὅμως, ὅτι, ἐὰν ἡ σύμβασις δὲν ὑπηρεσθῇ ἐγκαίρως, θέλει ὑπάρξει στέρησις ὡς πρὸς τὰ μέσα τῆς συγκοινωνίας, καὶ μᾶλλον ἄνησυχει καὶ ὁ ἐντύμος βουλευτὴς Δωρίδος κ. Κότταρης. Ἡ ἐκ λοιπὸν πρόκειται ν’ ἀπορρίψῃ ἡ σύμβασις, καλλίτερον εἰναὶ ν’ ἀποβληθῇ ταχύτερα, ὅπως φροντίση ἡ Κυβέρνησις μέχρι τῆς 1ης Ἰανουαρίου δι’ ἕλλης συμβάσεως, νὰ μὴ εὑρεθῶμεν ἐστερημένοι συγκοινωνίας.

Περί τοῦ νομοσχεδίου, διὰ τοῦ ὅποιου κυρώνται ἡ σύμβασις, προτίθεομαι κύριε, νὰ ὁμιλήσω, δὲν ἔχω δὲ σκοπὸν νὰ εἰσέλθω εἰς τὰ
καθέκαστα τῆς συμβάσεως, ἀλλὰ ἂν ἔξετάσω τὰς ἀρχαῖς, αὕτινες ἐξετέθησαν ἐν τῷ νομοσχεδίῳ περὶ κυρώσεως τῆς συμβάσεως. Μοι φαίνεται, ὅτι πρώτη ἀρχή ἐκτίθεται ἡ ἀποζημίωσις κατ’ ἐτος ὁρισμένον ποσόν· ἐφ’ ὅτι οὐδὲν ἀτμοκινήτων δύναται νὰ δεχηται ἐπιθάτας ἀνευ τῆς ἐκπληρώσεως τῶν ἄρων, περὶ ὅν γίνεται λόγος κατόπτιν. Ἐκ τῶν ἄρων τούτων εἶναι ἡ διατήρησις κακοκανονισμένου ναυλοῦ υπὸ τοῦ ύψουργοῦ τῶν ἐσωτερικῶν, ἡ υπὸ τοῦ νομάρχου.

Παπαμιχαλοπούλους. Νομίζω, ὅτι δὲν ἔχει τοιαύτην διάταξιν.

Καλαίγας. Τὸ ἄρθρον 3 λέγει: «Οὐδὲν ἀτμόπλοιον δύναται νὰ δεχηται ἐπιθάτας, ἀν μὴ τὸ τιμολόγιον αὐτοῦ ὑποβληθῇ εἰς τὸ ἦποργείον τῶν Ἐσωτερικῶν κτλ.»

Παπαμιχαλοπούλους. 'Απλοὺς νὰ ὑποβληθῇ.

Καλαίγας. «Πάσαν ἐλάττωσιν ὁρείλει νὰ γνωστοποιῇ εἰς τὴν διοικητικὴν ἀρχὴν τοῦ τόπου, ἢ ἢ ἢ λάθη χωρᾶν ἢ ἐλάττωσις αὐτή, τὴν προτεραιών τοῦ ἄπτελπου.

Ὁ παραβαίνων τῆς διάταξιν ταύτην πλοίαρχος τιμωρεῖται μὲ πρόστιμον δρ. 500, καὶ ἐν ὑποτρηπῇ 1000.»

Συνδέεται τώρα τούτῳ μὲ τὸ ἐδώδημον ἄρθρον τῆς συμβάσεως, καθ’ ἢ ἢ ἢ ἐταιρίᾳ δύναται νὰ ἐπιρέῃ ἐλάττωσιν, ἀλλὰ τότε μόνον, ὅταν ἄλλη τις ἐταιρία, ἢ πλοίαρχος ἀτμόπλοιος ἐπὶ τῆς αὐτῆς συγκοινωνίας κτλ. προσδορισθῇ κατώτερον ναυλοῦ.

Τὸ ἐξάγεται ἐκ τούτου, ὅταν συνδέσητε τὴν ἀρχὴν τῆς ἀποζημίωσις καὶ τὴν διάταξιν, διὰ τῆς ὑποθεςὶς πάντων ἀτμόπλοιον ὁρείλει νὰ ὑποβάλη τὸ τιμολόγιον τοῦ εἰς τὸν κ. ύψουργόν τῶν ἐσωτερικῶν;

Παπαμιχαλοπούλους. 'Απλοὺς, ἐπαναλαμβάνω.

Καλαίγας. "Εστώ καὶ ἀπλοῖς. Δὲν ἐννοοῦ διατί νὰ τὸ ὑποβάλη, ἐστὼ καὶ ἀπλοὺς. δὲν ἐννοοῦ τὸν σκοπόν.

Παπαμιχαλοπούλους. 'Υπάρχει σκόπος;

Καλαίγας. Αἱ πράξεις ἔκαστι, αἱ ὑποθεςὶς ὑπάγονται εἰς ἀστυνομικὴν ἐπιτήρησιν, ἐννοοῦ, ὅτι δύνανται νὰ υποθέλησαι εἰς τοιαύτην διατύπωσιν, ὅπως ὅτε θέλετε νὰ ἐκδώσητε ἑρμηνεία, ἢ ὅτε θέλετε νὰ συστήσητε κατάστασις ἐπικίνδυνον εἰς τὴν δημοσίαν ὑγείαν ἀλλὰ ν’ ἀπαγορεύσειτε νὰ δέχῃ ἐπιθάτας, ἐστὼ καὶ ἀπλοῖς, αὐτὸ δὲν τὸ ἐννοοῦ.

Ῥαλάχος. Σκόπος ὑφίσταται, διότι θέλετε νὰ γνωρίζη ἡ ἀτμοπλοία Ἔταιρια, νὰ καταδίκηση τὸν ναύον.
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ. Αύτό είναι.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Δέχεσθε νά χρησιμοποιήσητε εἰς ἑταρίαν ἀποκαλύψιμον σπουδαίαν διὰ τὸ Ἐλληνικὸν Κράτος, δυσανάλογον εἰς τὰ μέσα τοῦ Ἐλληνικοῦ Κράτους, καὶ καταφεύγετε εἰς δύο ταμεία, εἰς τὸ ταμεῖον τῆς ἱδρυμας καὶ εἰς τὸ ἂντιοσον ταμείον. Ἀλλὰ τὸ ταμεῖον τῆς ἱδρυμας δὲν εἶναι τὸν πλούσιον, ὡστε μόνον νὰ χρησιμοποιήσῃ τὴν ἀποκαλύψιμον.

ΠΡΟΣΤΗΣΕΙΤΕ καὶ τὸ Δημόσιον, τὸ ὁποῖον ἐπίσης δὲν εἶναι εἰς κατάστασιν μόνον, καὶ διὰ τοῦτο δίδετε, οὕτως εἰπεῖν, δύο μαστοὺς νὰ θηλαζῇ ἡ Ἐταιρία....

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ. Αύτὸ δὲν εἶναι νέον, εἶναι παλαιὸν.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Κάνιστα εἶναι νὰ λέγητε, ὅτι δὲν εἶναι νέον, ἀλλὰ παλαιὸν καὶ νὰ μὲ διακάκτηστε, λέγωντες τῶτο, διὰ νὰ καταδείξητε, ὅτι μέλλετε νὰ τὸ ἀκολουθήσητε. Σὰς συλλυπώμαι, ὅταν σὰς ἁκοῦω νὰ λέγητε, ὅτι δὲν θέλετε νὰ διορθώσετε τὰ ἐλαττώματα τοῦ παρελθόντος.

ΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. Εἶναι πολὺ ζωηρὸς.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Μὲ ὅλην τὴν ζωηρότητα καὶ μὲ περισσότεραν ἁκούμη, ἃν Ἰδινάμην, ἄθελον ἀκράται ὅ,τι προτίθεμαι. Δὲν εἰμικα laudator temporis acti.

Δέγοι λοιπόν, ὅτι παραχωρεῖτε εἰς μίαν Ἐταιρίαν δύω μαστοὺς νὰ θηλαζῇ, καὶ συνάμα σχηματίζεται μηχανισμός, διὰ τοῦ ὁποίου ἐνεργεῖται, ὅστε πᾶς ὅστις ἐπιχείρη ἐν Ἐλλάδι τὴν συγκοινωνίαν διὰ ἀτμοπλοίων, αὐτός πρέπει νὰ ὑποδάλληται εἰς λογοκρίσιαν, καὶ ἰδιότι δικαίως. Τὸ Ἑηθοργείον καὶ ὁ Νομάρχης εὐφροσυνονται εἰς ἰδιαίτερας σχέσεις μετὰ τῆς Ἐταιρίας καὶ λόγῳ αὐτῶν εἰδοτάτως τὴν Ἐταιρίαν, νὰ καταβολάσῃ τοὺς ναύλους ἑγκαίρως, διὰ νὰ καταστρέψῃ τὸν συναγωγισμὸν διὰ τῶν χρημάτων τοῦ δημοσίου καὶ τῶν φορολογίων αὐτῶν, ἕνα ὑπερηφάνη τὸν ἐκ τῶν πολλῶν. Ἡμοῦς κατε ὅτι τοιαύτα τερατεύματα; Εἰς τὴν ἀτμοπλοίαν Ἐταιρίαν εἰμὶ ἐπιτετραμμένον νὰ επιθεωρῇ τὰ συμφέροντα τῆς καὶ τὸ κέρδος τῆς, διότι τοῦτο ἔχει ἔργον, καὶ ἔχει ἄρκετα ρόστα νὰ συναγορεύῃ ὑπὲρ τῶν συμφερόντων τῆς, ὅστε εἰμὶ καὶ ἐπιτυγχάνω νὰ πείσω ὑπορρυγοὺς νὰ παρουσιάζων ἐνώπιον τῆς Ἔποπος, ἐνώπιον τοῦ Ἐθνος ἐν πλήρει δημοσίτητα, νὰ παραστήσων πρόσωπον ἐργαζόμενον ὑπὲρ ἰδιωτικῶν συμφερόντων, ἀνακριβῶς ἐλέγουν τες, ἰδιοῦ τὶ πράττομεν: τὰ χρήματα τοῦ δημοσίου ταμείου χρησιμοποιοῦν.
μεν ἀποκλειστικῶς εἰς μίαν ἐταιρίαν, διδόμεν δὲ τὴν συναγωγικὴν αὐτὴν εἶναι τὸ ἐλατήριον αὐτῆς τῆς συμβάσεως καὶ περὶ αὐτοῦ μόνου πρόκειται. Πρὸς μὲν δὲ ἄκκοιλότητα προτείνετε, ὅτι τοῦτο ὑπάρχει ἐκπαλαι, ἀλλ' ἀντικειμένη, οὐδὲ εἶναι νέον. Εὐνῦ παραχωρεῖται τοιαύτῃ τὴν σπουδαίαν, ὑπερεξῆθη συνδρομήν εἰς τὴν ἀτομικολογικήν ἐταιρίαν, δὲν εἰδὴ ὡστε νῦν, ὡστε ὑπευθύνη ἐξήγησης, ὅπως μὲ φωτισθεί περὶ τῆς ἀναλογίας αὐτῆς τῆς συνδρομῆς. Ἰδοὺ ἄρκει τὸ παρελθόν, καὶ ἴκνουσατε τὴν παρατήρησιν, τὴν ὅπως ροὶ ἔκαμεν ὁ Χ. ὑπουργός. Ἀλλὰ τότε διατε συζητούμεν, ὅταν δὲν πρόκειται νὰ ἐξετάσωμεν τὰ σφάλματα, τὰ ὅπως ὑπήργον εἰς τὸ παρελθὸν;

Εἶναι θελήσωμεν τώρα νὰ ἀμελήσωμεν περὶ τῆς ἁμοιότητης, τὴν ὥσπερ ὅρειεν ἡ κυβερνήσις νὰ διώκῃ εἰς ἐταιρίαν, δὲν εἰσὶν ποσῶς ἐναντίος, νὰ δοθῇ ἁμοιότητα ἀναλογίας πρὸς τὴν ὑπερεξῆθη, τὴν ὅπως παρεκέγετα. Ποια εἶναι ἡ ἁμοιότητα, τὴν ὥσπερ ὅρειεν νὰ λάθῃ ἡ ἐταιρία, ὅπως κλείει νὰ ἐκπαλαίῃ ἐργά, εἰσὶν σαφεστάτη, εἰσὶν γνωστή, οὐκ ἔχωμεν νὰ ἀμφισβητήσωμεν σήμερον, καὶ τὰ γενόντα ἀπεδείχθη διὰ τοῦ συναγωγικοῦ, ἀφότου ἐπετράπη εἰς πάντα τὰ ἀτομικά ή ἀτομικά, ὅτι ἔν Ἐλλαδὶ ὑπάρχον γραμματείς, αἱ ὅπως εἶναι ὁρφίμενοι, καὶ γραμματείς, αἱ ὅπως εἶναι ἀπρόσοδοι καὶ διὰ τοῦτο βλέπετε, ὅτι αἱ ἐταιρίαι, κάποιες συνοικισθήσασι, δὲν εἶναι δισεκατομμυρίων, ἀλλὰ τούτων ἐξαιρεῖται μὲ κέρδος. Λοιπὸν ἔχετε γραμματείς, αἱ ὅπως εἶναι ἐπικερδεῖς, ἀλλὰ ἔχετε καὶ ἐπιζημίως. Πρέπει πρὸ πᾶντον νὰ διακρίνητε αὐτὰς τὰς γραμματείς.

Τὸ πρῶτον ἐργὸν τῆς Κυβερνήσεως, πρὶν προβῆ εἰς τοιαύτην σύμβασιν, εἶναι νὰ ἐξετάσῃ τὰ πράγματα, νὰ τὰ μελετήσῃ καὶ νὰ καταδείξῃ ποῖα εἶναι αἱ γραμματείς, αἱ ἐπικερδεῖς καὶ ὅπως εἶναι αἱ γραμματείς αἱ ἐπιζημίως, καὶ τότε νὰ ἐρωτήσωμεν, ποιὰ εἶναι ἡ διατάξει πρὸς τοιαύτην ὑπερεξῆθη, ὡστε νὰ γνωρίζωμεν ἀκριβῶς, πόσο εἶναι διακρίτη ἀποζημίωσις. Τότε ἄρκει νὰ εὑρωμεν ἐταιρίαν, ὧν θέλετε διὰ τὴν ἀφοσίωσιν ἀποζημίωσιν, τὴν ἀναλογίαν πρὸς τὰς διατάξεις τὰς ἀπαιτομαχούσας διὰ τὴν πληροφόρησιν συγκοινωνίαν τοῦ Κράτους. Ποιας δυσκολίας δυνάμεθα νὰ ἀπαντήσωμεν; 'Εκεῖν ὑποθέσθητε, ὅτι δὲν ὑπήρχεν, εἰμὴ μία μόνη ἐταιρία, ὡστε ὄρος κόμης διὰ τὸν ἠμέραν εἰς τοιαύτην δέον, καὶ διὰ τοῦτο δὲν ἠδυνάμεθα νὰ πράξωμεν ἄλλο, εἰμὴ δὴ ἑπάρτοσαν κατὰ
περι κυριότερων συμβασιών ελατην. ατμοποιίας

tο παρελθόν, το ύποτιον παραπολύ άγαπή ή κ. ύπομορφής των ἐπωτερικῶν, ός: laudator temporis acti, ἐπρεπεν ἵπτος νά ύποχωρήσωμεν. ἦτορον ἐποκή, καθά ήν εἴχομεν μικρόν μόνην ἑταρίαν, καὶ αὐτὴ ἦδυναι νά μας οἰκῆς: ἵνα σε αὐτοτες μου, νά μαι διώκεις τοσαύτην ἀκτικήμασιν. "Σήμερον δὲν εὐσκόμεθα εἰς αὐτήν τὴν ἐπισφαιρία καὶ κάνουσιν ἥσιν, ὅπως κατὰ τό παρελθόν, διότι σήμερον ἐχομεν ἐνόησιον ἡμῶν πλείονας ἑταρίας, αἵτινες ὑπέθαλον προτάσεις. Δυστυχώς εἰς τὴν συκήτησιν, ἢ ἀποκα ἐγένετο ἐντὸς τῆς ἐπιρροῆς, οὕτω καὶ ἕκασθι καίρος πρὸς ἔξτασιν, ἐὰν αὐταὶ αἱ ἑταρίαι ὡς ἄξιοχρεία, οὕτω, ἐὰν μ. ἔρωτασθαι, δὲν δύναμαι νά σας ἀπαντήσω. Ἀλλὰ βλέπω, ὅτι ὑπάρχουσιν ἑταρίαι, ὅτι ὑπάρχουσιν προτάσεις: δὲν βλέπω τούλαχιστον ἐξθείην τοῦ ἀρμοδίου ὑπομορφοῦ, τοῦ εἰσαγγελόντος τῷ σύμβασιν, ἔθεμως, ὅτι ἐλαβεν γνώσιν αὐτῶν, ὅτι ἡρωθεν ὥς τὰς πληροφορίας, τὰς ὅποιας ἔθυναν νά ἄρωσθη διοικητικὰς, ὅπως βεβαιώσω πράγματα. Ἐγὼ ἐπομένως δὲν εὐρίσκομαι ἐνόησιον πραγμάτων, ἀλλὰ ἐνόησιον μόνον τοῦ λέγοντος, καὶ ἔδειξατε ἐπιχειρήσεις ἐξουσιοδοτοῦν ὑφελούμεναι καὶ μὴ στεροῦμεν κέρδος: ἐὰν οὐδὲν ἐκέρδιζαν, μετὰ ἑνὰ μήνᾳ ἠθελον ἄποχωρῆσαι. Δὲν εἶναι τὰ ἐπικοινωντα εἰς ἐκείνων τῶν ἐπιχειρήσεων, τὰς ὅποιας δύναται τις νά διεξαγάγῃ ἐπὶ μαρτίον, καὶ αἱ ξημείαι καὶ αἱ διάπνειαι εἶναι τόσον σπουδαίαι, ὅπως μετὰ ἑνὰ μήνᾳ ἔκλειψοι τὰ μέσα καὶ παῖει ἡ συνέργεια.

"Ἐγὼ λοιπὸν αὐτὸ τὸ γεγονός καὶ νομίζω, ὅτι δισκόζομαι ν' ἀπαντήσω ἀπὸ τὴν Κυθήρην, νά φῆση ὅλες τὰς σχετικὰς πληροφορίας, ἢ ποιὰς εἶναι αἱ ξηνοὶ γραμματεῖς καὶ πόσα αἱ διαφανά διὰ τῆς συντήρησις αὐτῶν τῶν ἄγνων γραμματῶν, καὶ ε') ποιάν ἔχουμεν αἱ ἄλλαι προτάσεις καὶ ἐὰν ἦνα αἱ ἄξιοχρείας οἱ πρωτεύοντες. Ἐὰν ὑποθέσῃ, ὅτι τὸ Κράτος ἠθέλη δἰώσῃ εἰς ἄλλην ἑταρίαν τὴν ὑπερασπίζεται τῆς συγκοινωνίας, τι νομίζετε, ὅτι Ἰα συμβαίνει, ἔξω ἄλλως, διότι ἐντὸς ὅλου δὲν ἔγναι εἰς κατάστασιν νά ἐξουσιοδοτήσῃ τῆς συγκοινωνίας ἡ ναὶ ἑταρία; ἀλλὰ καὶ τὸ Κράτος δὲν ἔγναι τάχα εἰς κατάστασιν νά εὑρή τότε ἄλλην; Δὲν ὑπάρχουσιν ἄλλοι, αἵτινες τον ἀναλάβουσιν αὐτὸ τὸ ἔργον, τοῦτο θέλει εἶναι μοναδικὸν ραφίμορον. Ἐὰν τούτο ἔτοι διωκατάν ἄλλοτε, δὲν τὸ πιστεύω ὅμως σήμερον. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον αὐτό. Ἐρωτώ, τι θα συμβαίνει, ἐὰν παραδεχθῆτε αὐτήν τὴν σύμβασιν καὶ τὸν νόμον τῶν ἐπικυρίαν;
Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΛΟΣ. Περί προθέσεως μή δημιεύετε, διότι έγετε άθικον.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Διατί; ποιός θά μοι ἀφαιρέσῃ τὸ δικαίωμα;

Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΛΟΣ. Τὸ καθήκον σου.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Πώς;

Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΛΟΣ. Λί ὑποχρεώσεις σου.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Ἐγὼ νομίζω, κ. Πρωθυπουργέ, ὅτι δὲν ὅρειλῶ νὰ σὰς ζητήσω τὴν ἄδειαν, διὰ νὰ διελύσω περὶ προθέσεως.

Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΛΟΣ. Καὶ ἐγὼ δὲν θὰ σὰς ἔξυπνησίως.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Ἐγὼ ὑπόθεσω, ὅτι πάν τὸ κινούμενον ἔχει καὶ τὸ κινοῦν.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΤΑΣ. Πάν ο.τι καὶ σεῖς λέγετε, ἐκ προθέσεως τὸ λέγετε;

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Μάλιστα: θάκες ἐρχομαι ἐδώ, ἐκ προθέσεως ἐρχομαι, ἄν δὲ νομίζητε, ὅτι ἐκ προθέσεως δὲν ἀνέρχομαι ἐκς τὸ βῆμα, τοῦ λαλθάνεσθαι.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΤΑΣ. Καὶ σεῖς λαλθάνεσθαι καὶ λυποῦμαι.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Δὲν μὲ ταράττουν αὐτά.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΤΑΣ. Καὶ ἐμὲ δὲν μὲ ταράττουν. (Θόρυβος).

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Οὐδὲν ἄλλο ἀκούω, εἰμὶ φοβοῦν βραχυνὴν καὶ βατραχώδην.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΤΑΣ. Δὲν εἰναι διάλογο βραχυνή, καὶ ἂν θέλης, σοῦ τὸ ἀποδεικνύω.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Λέγω λοιπὸν, ὅτι ἐν παντὶ ὄρῳ ὑπάρχει βασικὸς πρόθεσις, ὡς οὐ δὲν εἰναι πάντοτε κακῆ. Ἀλλὰ δὲν ἔξειρω πῶς εἰναι κατεσκευασμένος ὅ νος ἔκεινον. .

ΓΕΩΡΓΙΑΝΤΑΣ. Κατὰ τὴν ἀληθείαν σου.

ΠΕΤΕΛΑΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, ν' ἀνακαλέσῃ.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΤΑΣ. Δὲν ἀνακαλὸς τίποτε.

ΠΡΟΕΡΟΣ. Κάμετε ἡπιούν, παρακαλῶ, κύριοι.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Λέγω λοιπὸν, ὅτι πᾶσα διάταξις ἔχει πρόθεσιν, ἔχει τὴν πρόθεσιν αὐτῆς τῆς διατάξεως: ἐδώ ἡ πρόθεσις εἰναι, νὰ διοθῇ ἄμοιβῃ 600 χιλιάδων δραχμῶν. Ποία χρήσις γίνεται αὐτῆς τῆς.
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Ελλάδα, θυματιών τόν ναυτικόν αὐτῆς πληθυσμόν. Ἡ Ἑλλάς δυστυχῶς στερείται πολεμικοῦ ναυτικοῦ, δεν ἔχει μεγάλα πολεμικὰ σκάφη, δεν ἔχει τηλεόραση, δεν ἔχουν ὅλα τὰ ἅρμα ἐκεῖνα, τὰ ὅποια ὁ ἐντυμος ὑπουργὸς τῶν ναυτικῶν προτειμαζεῖ, ἔχει όμοις σπουδαίαν δύναμιν, περὶ τῆς ὅποιας καὶ ἡ μεγάλαι Δυνάμεις οἴκτονται, ἔχει 50 ἢ 60 χιλιάδας ναυτῶν, ἐργατῶν θαλάσσης, καὶ δὲ αὐτῶν ἀριθμεῖται ἐν τῶι τῇς λεκάνῃς τῆς Μησογείου ὡς ναυτική Δύναμις, διότι ἔχει 60 χιλιάδας ναυτῶν, οἱ ὅποιοι ἐνδέχεται μίαν ἡμέραν ν' ἀναφρούσαν χρήσιμοι, καὶ ἢ Ἑλλάς νὰ γίνῃ ἐπιζήτητος διὰ τὴν συμμαχίαν τῆς διὰ τὰς 60 χιλιάδας ναυτῶν, οἱ ὅποιοι δύνανται νὰ γίνων καὶ 80 χιλιάδες. Σὰς ἐρωτῶ, αὐτοὶ οἱ 60 χιλιάδες ναυτῶν τῆς Ἑλλάδος πῶς τρέφονται σήμερον; Ἐρωτήσατε, ποῖο εὑρίσκεται ἡ ἱστοφόρος ναυτιλία, ἐρωτήσατε ἡ ἡρωικὴ Ἡθος σήμερον πῶς ἔχει πλοῖα, εἰς ποῖαν κατάστασιν εὑρίσκεται; Αἱ Σπείτας, τὸ Κρανίδιον, τὸ Γαλαξείδιον ποὺ εὑρίσκονται; Ποῦ εἶναι ἑκεῖνοι οἱ μεγάθυμοι, οἱ τολμηροὶ ναῦται τῆς Μησογείου, τοὺς ὅποιους ὅλον ἑθυμαζοῦν καὶ ἡμῶν ὅποιοί ποιντάκτει; Ποῦ εἶναι ἑκεῖνοι οἱ ὑπέρφρανοι ἀνδρεῖς, οἱ ὅποιοί ἐφερον ζωήν πλατείαν καὶ ὀπλα κατάχρεια ἐν αὐτῇ καὶ μὲ ὑφυλῶν ἐβαδίζον μέτωπων, ὡστε οὐδεὶς ἐσώμα καὶ τῶι προσδέξυσθη, θηρία θαλάσσης ἡμαμάκακτα. Δύναται πλέον ἡ ἱστοφόρος ναυτιλία ν' ἀνταγωνισθῇ πρὸς τὴν ἀτμοκίνητον ὅλων τῶν ἄλλων 'Εθνῶν; Ἐρωτήσατε, πῶς μεταφέρονται σήμερον τὰ στηρία ἀπὸ τοῦ Δουνάβεως; Ἀλλοτε εἴχομεν τὸ μονοπάλιον ἡμείς, ἵππων ἐν ἄτμοπλοιον δύναται νὰ μεταφέρῃ τὸ φορτίον δέκα ἱστοφόρων καὶ νὰ τὸ μεταφέρῃ εἰς 5 ἢ 6 ἡμέρας εἰς τὸν Πειραιαν, ἐνῷ τὸ ἱστοφόρον θέλει 50 ἡμέρας, εἰς τὴν Λεγέλιαν δὲ εἰς 15 ἢ 20, ἐνὼ τὸ ἱστοφόρον θέλει 60, 80 ἡμέρας, μὲ τόσους κυνόμους, μὲ τόσας διατάξεις, μὲ τὴν μονοπάλιον ἡμείς, περισσότερον τὸν ἀτμοκίνητον. Δὲν βλέπετε λοιπόν, ὡτε ἡ ναυτιλία μας εὑρίσκεται εἰς κατάστασιν οἰκτραν, εἰς κατάστασιν φθίνουσα; Πῶς νὰ ὀνομάσω τὴν Κυβέρνησιν, ἡ ὅποια ἀδιαφορεῖ εἰς τοιαύτου θέματος; Ποῦ εἶναι ἡ καρδία; Ποῖος εἶναι ὁ νοῦς αὐτῆς;

Τὴ ὁρείλει λοιπὸν νὰ πραξῆ ἡ Κυβέρνησις, ἑρωτώ δὲ ὁ ὑπουργὸς τῶν ἐσωτερικῶν ὁρείλει διὰ παντὸς τρόπον νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν δι᾽ ἄτμου ναυτιλίαν, ὁρείλει νὰ εὑρῇ τὰ μέσα, διὰ τῶν ὅποιον δύναται νὰ ἐμφανισῇ αὐτὴν, νὰ τὴν ἀνυψώσῃ διὰ τῆς ἀναπτυξίας πολλῶν ἐταιριῶν, ὡς διὰ τῆς καταστροφῆς ὅλων τῶν ἄλλων ὑπὲρ μᾶζα μόνης,
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝ. ΑΤΜΟΠΛΟΙΑΣ 417

η ὁποία τὰς ὑπόσχεται μετὰ 12 ἐτη νὰ ἔχητε 8 σεσποτὰ καὶ 3 μᾶς - σωζόμενα ἀτμόπλοια. Τὰ ἱστοροφά μας δὲν θέλουν εἰς κατάστασιν πλέον νὰ ὑπάρχουν, καὶ καθ’ ἡμέραν βλέπετε, ὦτι ἡ μέ-

νουν ἀργά, ἢ πωλοῦνται βλέπετε, ὦτι τὰ ναυπηγεῖα μας εἰς σχεδὸν ἐν ἀργία, οὐδὲ ναυπηγοῦνται σήμερον, ὑποκριστὸς ἡ τῶν ἁγίων, μικρὰ πλοῖα, ὦτι δὲν ὑπήρχε τόπος νὰ ναυπηγηθῶσιν, ἐνῷ σήμερον βλέπομεν ἀπανταχοῦ πλήρη ἐφυγορφίαν, τὸ κενὸν.

Δὲν μοι φαίνεται, ὦτι εἰς ἀνάγκη νὰ εἴπω πλείονα εἰς ὁποιον ἔχει ἀξία. Ἐλληνικῶν, εἰς ἑκείνην, ὡστε δὲν βλέπει μόνον τὰ δεινὰ, ἀλλὰ καὶ προνεί ὑπὲρ τῆς τὴς ἑρωτείας τῶν· λέγω λοιπὸν, ὦτι καὶ Η Ἱσραήλ καὶ ὁ Νόμος, ὦ ὁποίος τὴν ἐπικυροὶ, εἰς κατ’ ἀρχὴν ἀπα-

ράδεκτοι.

ΕΞΑΚΟΔΟΥΘΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

SYNEARHIES TΗΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1880

ΚΑΛΛΙΓΙΑΣ. "Οχι, ν. Πράσδρε· ἔχω τὸν λόγον. Κύριοι, ἡλπίζον, ὦτι σήμερον μετὰ δ’όν ὁμορίων διακόπτην ἡ ἐντιμὸς ὑποργός τῶν Ἑσω-

τερικῶν εἰχεν εὐκυκλην νὰ φέρῃ ἑκείνης τὰς πληροφορίας, τὰς ὁποίας εἰχον ζητήσει καὶ τὰς ὁποίας ἔθεωρον λίγαν ὁσωδεῖς, ἦν ἐκτιμηκο-

μεν τοὺς ναυατέρους ὀροὺς τῆς συμβάσεως. Διευθυνόχος ὁ ν. ὑποργός τῶν Ἑσωτερικῶν, καθὼς τῷρα ἐλάθων τὴν τιμὴν νὰ μᾶθω, ἔθεωρη-

σεν, ὦτι αὐτὴ καὶ πληροφορία ἐμελέλον νὰ δοθῶσι κατὰ τὴν δευτέραν ἀνάγκην, καὶ οὕτως ἐνόησεν ἀπ’ ἀρχῆς τὴν ὑπόχειν, τὴν ὁποίαν ἔδωκεν. Ἀναγκάζομαι ἐπομένως νὰ ὁμιλήσω, στηρώμενος αὐτῶν τῶν πληροφορίων καὶ νὰ προστρέξω εἰς ἑκείνης, τὰς ὁποίας ἔχω ἔξ ἑδώ, καὶ εἰς τῶν ὑπολογισμῶν, τοὺς ὁποίους κατακεμαύει ἐκάστος, ὦτι πρὸ ἄνυσμα, ὦστε ἐν γνωστῶν ἐξάγη τὸ ἄγνωστον. Στηρώ-

μενος ἑκείνων τῶν πληροφορίων, εὐρίσκομαι μόνον ἐκάστοτε τῆς ἀνάγ-

κης, τὴν ὁποίαν προετάχθην ἡ ἐντιμὸς ὑποργός τῶν Ἑσωτερικῶν πρὸς

Π. ΚΑΛΛΙΓΙΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΟΓΟΙ 27
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

ὑποστήριξιν τῆς συμβάσεως. Δυστυχώς αὐτὸς ὁ ἀπὸ μηχανῆς θείος, ἢ ἀνάγκη, ἐνακήπτει κατὰ πάσαν συνιστημένην σπουδαίου νομοσχεδίου κατὰ τὴν παροῦσαν σύνθεσιν. Εἰδομεν, ὅτι, προσεμενῆ ἐπεὶ ἐπιστρατεύσεως, μόνη ἀκαταμάχητος ἀνάγκη ἐφαίνετο συνηγοροῦσα ὑπὲρ αὐτῆς, καὶ τοῦτό ἑαυτῆς ἐναι δύναμις ἀκαταμάχητος καὶ σοβαρά, ἀλλ᾽ ὑπάρχει ἀνάγκη τυφλῆ καὶ ἀνάγκη λελογισμένη, "Ἡ τυφλὴ ἀνάγκη μᾶς καθιστᾶ δούλους τῶν πραγμάτων, διότι δὲν γνωρίζομεν τὸ πέρας αὐτῆς, οὔτε γνωρίζομεν, διατὶ ἐπιβάλλεται, ἐνῷ ἡ λελογισμένη ἀνάγκη μᾶς πέθαι, καὶ ἐκουσίως καὶ ἐν γνώσει προσθέλεσθε πρὸς ὄρισμένοις σκοποῖς.

Τὴν τυφλὴν ἀνάγκην μᾶς προέταξεν προῖ ἐπιστρατείας, διότι μᾶς ἐλεγὸν ἡ ἐπιστρατεία ἐναι γέννημα αὐτοθεωρίας, ύφισταται, δὲν δυνάμεθα νὰ ὀποθεθομήσωμεν, ἡ ὀποθεθομήσις ἐναι αὐτοκτονία.

ὅτι, ἡ ἐπιστρατεία ὑπαγορεύεται ἑκ τῶν περιστάσεων, ἐκ αὐτῶν ἔλεγε τὴν ἀρχὴν καὶ ἐξ ἐλευθέρως ἀποφάσεως ἀπαξιώθηκα αὐτὴν, ὥστε συντρέχει καὶ ἡ ἡμετέρα βουλήςσαν. "Ὅτε πάλιν ἐπῆλθεν ἡ συμβασία μετὰ τῆς Τραπεζῆς, ἤκουσατε, ὅτι τὴν ἐγχότην ἡμέραν τῆς συζήτησεως προέταξεν πρὸς λύσιν τοῦ ἐναγχαίνου δραμάτος τῆς ἀνθρώπινη ἀνάγκης, καὶ ἐνθυμεῖται καλλιστείν πόσον ἐπαράχθη τότε ὁ ἐντύμος βουλευτής Ἡρότυνος, καὶ δικαίως ἐπαράχθη, διότι μόνον τὴν ἡμέραν, ἀροῦ ἐξεταλύθησαν ἔκ τα ἐπιχειρήματα, τότε μόνον ἔγνων χρήσει τοῦ μηχανήματος τῆς ἀνάγκης. Ἐγίνατε θεαταῖς τοῦ τραγικοῦ πάθους ἐπὶ τοῦ βήματος τοῦτοῦ, καὶ ἐπὶ πράξει τραγικῶν τὸ πάθημα, να μάθη τὴν τελευταίαν ώραν τῆς ἐπιφανείας, ὅτι ἐπικεῖται ἀνάγκη. Τὸ δραματικὸν πάθος ἐχει τὸ δραματικὸν ἐνδιαφέρον, τὸ δὲ δραματικὸν ἐνδιαφέρον εἰς τὴν περίστασιν ταύτην ἦτον ώς ἐξῆς: ὅτι δὲν ἠδύνατο πλέον να διατηρήσῃ τὸ ἐξέμερο τοῦ ἑγέτου, τὸ δυναμένον να ἐννοήσῃ εἰς ἱδίον τὰ δέοντα γενόσκει, καταδιασθήσεις εἰς τὴν δεύτερην τοῦ Ἡσιόδου, «δες εὖ εἰπίντα πλήθεις». τοῦ νεώτερου, προσεμενῆς αὐτῆς τῆς συμβάσεως, προβαλλέται ως κεραλὴ Μεθούσης ἡ ἀνάγκη υπὸ τοῦ ἐντύμου ὑπογρού τῶν Ἑσαυτερίων. Ἐκεῖν δὲν ἐπιψηφίστησε τὴν σύμβασιν, ἡ ἐταιρεία ἀποφασίζεται καὶ ἀφίνει τὸ Κράτος ἄνευ ἀπομονωτικῆς συγκοινωνίας. Εἴητοι λοιπόν πάλιν ὑπὸ τὴν πίεσιν τῆς τυφλῆς ἀνάγκης, καὶ ὑπὸ τὴν πίεσιν ταύτην παραστομόμεθα πάσης ἐξετάσεως, οὔτε προσέχομεν πλέον
εἰς τὴν ἀφρίσιναν τῶν πραγμάτων; Τὰ ὀρισμένα ἔκεινα στοιχεῖα, τὰ ὅποια πρέπει νὰ ἔχουμε πρὸ ὁρθαλμοῦν, διὰ νὰ σχηματίσουμε μίαν γνώμην περὶ τῆς ὁρθότητος μιᾶς συμβάσεως, ὄφείλομεν τάχα νὰ παρέχωμεν; Διὰ τοῦτο βλέπετε, ὅτι βραδύνει ἡ παράγη ἑκείνων τῶν πληροφοριῶν, μεγαρεύονθε φθάσωμεν εἰς τὴν 2ον ἢ τὴν 3ον συζήτησιν· τότε ἵσσως μάθημαν τινα εἰς ἑκείνων, τὰ ὅποια ἐξητύπωμεν.

Νομίζω ὅμως, ὅτι δὲν ἔχουμε πολλὴν ἀνάγκην ὅλων ἑκείνων τῶν πληροφοριῶν, ἐὰν ἀποδείξωμεν εἰς ἑκείνα τὰ διδόμενα, τὰ ὅποια εἶναι ἀναμεμβέρτητα, καὶ εἶναι τὰ ἔξος· Ἐνθεμείσθηκε, ὅτι ἐξήτησα τὴν πληροφορίαν, ἐν τὸ ποιὸν τῆς ἐπιχειρημάτως τῶν 650,000 ὄραξι
μῶν ἀντιτιθεῖται εἰς ὑπηρεσίαν; Ἐξήτησα νὰ διασταλῇν αἱ γραμμαὶ αἱ ἱγνοὶ ἀπὸ τὰς προσδοκήσεις, καὶ εἶπον, ὅτι εἶναι διακατατεκτὸν νὰ δοθῇ ἀποζημιώσεις ἀνάλογος πρὸς τὴν ὑπηρεσίαν ταύτην· ἱνὸς ἰδίῳ ἰδίων γραμμάτων τὰς τῶν Κυκλάδων καὶ τῶν Σποράδων ἀπὸ Σκοπέλον μέχρι Θήρας καὶ τὴν τῆς Ἀκαρνανίας, ὅλας δὲ τὰς ἄλλας γραμμάτων τὰς ἱνοῦ ἐπικεφαλίζει, εἰς τὰς ὅποιας δὲν ἔχει ἀνάγκην ἡ ἑταίρια τῆς συνδρομῆς μας, διότι διὰ αἱ ἑταίριαι σήμερον ἑνεχοῦσας αὐτὴν τὴν ὑπηρεσίαν, ταύτην μάλιστα συγνότερον, παρ' ὅτι ἡ ἐκείνη ἐγίνετο παρὰ τῆς ἀρμοδιότητος ἑταίριας. Οὐτώ μονὸν θέλομεν ἐξελθεῖν ἐκ τῶν χερῶν τῆς τυρπῆς ἀνάγκης, ὅταν βεβαιωθοῦμεν, ὅτι ἡ ἀποζημιώσεις ἀντιτιθεῖται εἰς ὀρισμένον ὑπηρεσίαν.

Ἐν πρώτως λέγω, διὰ νὰ μάθομεν τὴν ἀναλογίαν τῆς ἐπιχειρημά
tοις πρὸς τὴν ὑπηρεσίαν, τὰς ὅποιας μέλλει νὰ παρέξῃ ἡ ἑταίρια, ὡς παρέχει μέχρι τοῦτο, δὲν ἅρμι, ὅτι τοσοῦτο μέχρι τοῦτο ἐδίδετο, ἀλλ' ἐμφαίνετε, ὅτι καὶ ἔλοτο αὐτὴ ἡ ἀνάγκη ἐδοτοῦτε τῆς Βουλής. Τὰ ἐκπαιλεῖ γνώμενα, ὅτι λέγει ὁ ποιητὴς Γκαίτε «ὅπως τὰ κληρονομικὰ μολύμβατα μεταδίδουται ἀπὸ γενεὰς εἰς γενεάν» λοιπὸν ἡ παλαιὰ συνήθεια δὲν ἀποδεικνύει τὸ λογικὸ τοῦ πράγματος. Βέβαιων εἶναι, ὅτι ἡ ἀρμοδιότητα ἑταίρια μόνον εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς ἀρμοδιότητος ἐργάζεται, ἀλλ' εἶναι ὅλους ἀξιοποιητικὸν, νὰ δίδεται ἐπιχειρήσες πρὸς τοὺς ὁκατέρων. Ὅτα νὰ παραδείγματα τῆς Γκα
tοις γραμμάτων τῆς Ἀγαλῆς, ἢ τῆς Αὐστρίας, περὶ ἐπιχειρημάτων διδομένης εἰς ἀρμοδιότητα ἑταίριας, ἀποδεικνύουσιν, ὅτι οὐδέποτε διὰ τὴν ἑσπερινὴν συγκοινωνίαν δίδεται ἐπιχειρήσες, ὅπως διδομένοι μόνον ἡμεῖς, διότι οὐδεμία ὑπάρχει ἀνάγκη, ἀλλ' ἡ ἐπιχειρήσες δίδεται.
πρός ἀνάπτυξιν τῆς ἀτμοσφαιρικῆς ναυτιλίας εἰς τὸ ἐξωτερικὸν, πρὸς διογέτευσιν ταχυτέραν καὶ εὐθυγατέραν τῶν ἐγχυρίων προϊόντων εἰς τὴν ἀλλοδαπὴν, εἰς ὄρφεμονος λιμανᾶς εἰς τὴν Ἀνατολὴν ἢ εἰς τὴν Ἰμερικὴν. "Ὅταν ὁμιλεῖ πράκτηται περὶ ἀκτοπλοίως, οὐδεμία ἄναγκη ὑπάρχει πρὸς τοῦτο.

Προκειμένου λοιπὸν περὶ ἐπιχορηγήσεως διὰ τὴν ἐσωτερικὴν ἀκτοπλοίαν, α’) δὲν φαίνεται ὁ σκοπὸς τῆς ἀναπτύξεως τῆς 'Ελληνικῆς ἀτμοσφαιρικῆς ἐντὸς τῶν μικρῶν κύκλων. β’) δὲν πρόκειται τὰ προϊόντα τῆς 'Ελλάδος νὰ ἐξαγοράσει τὸν Κράτος, οὔτε ὁρθείται ἡ ἐγχυρία μιμητικά. Ἡ ἀποκτησίας λοιπὸν πρὸς ἕνα μόνον σκοπὸν γίνεται, πρὸς ἀποζημίωσιν δι’ ὄρθομον ἐπηρεασιῶν ἀναγκαίαν εἰς τὸ Κράτος, ὑπηρεσίαν, τὴν ὑποτίμως καὶ τὸ Κράτος δύναται νὰ ἀναλάβῃ, διὸ τὸν ὑπὸ τὴν ἀγωνίαν τῶν νήσων καὶ τῆς Ἀκαρνανίας, διὸ καὶ ὑπόθεσιν διὰ τὰς νήσους καὶ ἐν διὰ τὴν Ἀκαρνανία, καὶ ‹να ἐκτελῇ οὕτω τὴν ὑπηρεσίαν. Ως πρὸς δὲ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἀτμοσφαιρικῆς ἐταιρίας, τὸ παρελθὸν ἀποδεικνύει, ὅτι ὁμολογία ἐπηλθὲν ἀνάπτυξις.

"Ας ἐπηρεάσωμεν τῷρα ἀναλογίαν. Δὲν γνωρίζου, πόση εἶναι ἐν Ἀγγλία οὔτε ἐν Γαλλία ἡ ἐπιχορηγήσεως, ἐλπίζω διαμορφώσει τῆς συζητήσεως νὰ ἐλθοῦν πληροφορίες περὶ τούτου, ὥστε νὰ φυτεύσωμεν ἀλλὰ λαμβάνω τὴν Ἀυστρίαν. Εἶναι γνώστων ὅτι ἡ Ἀυστρακῆ Ἀκράνειας τε- λευταίαν δίδι 6 % ἐπὶ τὸν ὁμοστηκικὸν κεφαλαίου τῆς ἐταιρίας Δόξα.

"Ας ἐξετάσωμεν, τὶ προσφέρομεν ἡμαῖς. Δὲκ νὰ μάθωμεν τὶ προσφέρο- μεν, πρέπει νὰ ἐρωτήσωμεν, ποῦν εἶναι τὸ κεφάλαιον τῆς ἐταιρίας, καὶ διὰ τὸ τοῦτο εἶγον ἐρωτήσει, πόσα μεταχει ἐξεδόθησαν καὶ ἐμάθαν μεταταυτά, ὅτι ἐξεδόθησαν 6 χιλιάδες μεταχεινόν, καὶ τὰ τούτα ἐξεδόθησαν πρὸς δραχμὲς 500. Λοιπὸν τὸ ὁμοστηκικὸν κεφαλαίον τῆς κυκλοφορίας εἶναι 3,000,000 εἶναι 3,000,000 ἐκ ὁμοστηκικὸν ἁμείθην 6 %, περιορι- ζοῦσα εἰς 180,000 δραχμῶν εἴδο πᾶς ἐκάθωμεν τὰς 650,000, τὸ ἀνα- λογίαν ἔχομεν πρὸς τὰ 3,000,000;

Κούμουλορρος. Τὰ ἐξοδα.

Καλαπάς. Θὰ ἀναλάβωμεν ἡμεῖς τὰ ἐξοδα τῆς ἐταιρίας; 'Η Ἀυ- στρακῆ Ἀκράνειας ἀναλαμβάνει τάγμα τὰ ἐξοδα τῆς ἐταιρίας; δίδι 6 %, ἐπὶ τὸν ὁμοστηκικὸν κεφαλαίου. 'Επειδή ὅμως εἶπαν τὰ ἐξοδα,
ἐγὼ λέγω, ὅτι ἡ ἑταρία αὐτῇ ἔχει ἐξοδαὶ περισσότερα ἀναλόγως, καὶ δὲν ἀντιλέγω ἀντὶ 6 νὰ δώσωμεν 12%.

Καλαϊγας. 6% δίδει η Αὐστριακὴ Κυβέρνησις εἰς τὸν Δόοδ ἐπὶ τῶν κεφαλαίων, χωρὶς ν’ ἀφαιρέσῃ τὰ ἐξοδα.

Καλαϊγας. Ἐπί τοῦ ὀνομαστικοῦ κεφαλαίου. Βλέπτει καὶ εἰς τὰς ἑταρίας τῶν συντροφών ἡ Κυβέρνησις ἐγγυάται 5%. Καρμία Κυβέρνησις δὲν ἀναλημάζει ἀριστως τὰ ἐξοδα οἰκοδόμητε ἐπιχειρήσεως. "Ὅταν λέγουν 6%, εἶναι ἀδιάφορον εἶτε κερδήσῃ, εἶτε ζημιώθη ἡ ἑταρία.

Μηλαρέες. Ἐκτὸς τοῦ 6% πληρώνει καὶ τόσον τὸ μίλη δι’ ὅλα τὰ ταξείδια· ὅστε ἅπαστεθε.

Καλαϊγας. Πιθανὸν ἠλλοτε νὰ ὑπήρξαν αὐτὸ.

Μηλαρέες. Καὶ τώρα ὑπάρχει.

Καλαϊγας. "Ἀλλοτε ἔδειδιν ἐν ὠρισμένον ποσόν, καὶ ὑπεχειρεύον ἡ ἑταρία νὰ κατασκευασῇ κατ’ ἐτος ἐν ἡ δύο ἀτμόπλοια, ὅστε τὰ χρήματα δὲν ἔδειδον διὰ νὰ διανεμοῦνται εἰς τοὺς μετέχους ὡς μέρισμα, ἔδειδον μὲ τὴν ὑποχρέωσιν νὰ κατασκευασῇ ἀτμοκίνητα, καὶ ἔφθασαν μέχρι τῶν 77. Ἡ ἑταρία τοῦ Δόοδ, διὰ λ’ ἀπαλλαγῆ, ἀπὸ τὰ συμβαίνοντα πάντοτε ἀτοπήματα τῆς διαχειρίσεως, προσθίωσεν ὑπαρμένον κατὰ μίλιο ἐξοδον, καὶ διὰ τοῦτο βλέπετε, ὅτι τὰ Αὐστριακὰ ἀτμοκίνητα ουδέποτε διανύσαν πλέον τῶν ὁκτώ μιλίων τὴν ὁριέν τοῦτο λεγόμενον καὶ ἀπαγορεύεται νὰ πλέουν διὰ πλείονος ταχύτητος, ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ διαπαραίνει πλέον τῶν ὁρισμένου ποσοῦ γαιοχρήσατο

Αλλ’ εἶναι τάχι τούτο τὸ πραγματικὸν κεφαλαίον τῆς ἑταρίας;

Πολλοῦ γε καὶ δει. Ἡμεῖς ἔδον κάτω μεν ὑποθέσεις καὶ φαίνεσαι τρόπον τινας, ὅτι ἄλλο ἀγνοούμεν εἰκεῖν, τὸ ὁποῖον ὅλα γινόμενον.

Ἐξέλθετε ἀπὸ τὴν Βουλήν, πηγαίνετε εἰς τὸ χρηματιστήριον ἢ ὅπου ἠλλοθύ θέλετε, καὶ ἐρωτάσσετε, τολμᾶν ἐξίσον εἶναι καὶ μεταχειρίσεις ἑταρίαις, καὶ θέλουν σᾶς εἴπει 250 δραχμᾶς καὶ Ἰος ὁλιγώτεραν.
Διατί τούτο; διότι τόσην ἁξίαν ἀποθεοῦσιν ἐν συνόλῳ ἀθροίζοντες ὅλας τὰς ἐξαισχυνίας μετοχὰς εἰς τὸ πραγματικὸν κεφαλαίων τῆς ἐταιρίας. Ἀλλ' ἔχετε καὶ ἄλλον γνώμονα.

Οἱ ἐν 'Ἀγγλίᾳ 'Ἐλληνες μέτοχοι ἐπώλησαν ὅσα εἶχον μετοχὰς εἰς ὁλίγους, 10 ἢ 15 ἐν Σώρῳ, καὶ αὐτοί εἶχαν ὅλα τοῖς ἐν τοῖς πρὸς 250 ἢ 240 δραχμ. Τούτο εἶναι γεγονός.

Λοιπῶν βλέπετε, ὅτι σήμερον τὸ πραγματικὸν κεφαλαίων τῆς ἐταιρίας δὲν εἶναι 3 ἐκατομμύρια, ἀλλ' εἶναι ἐν καὶ ἡμισύ.

Καραλής. Δὲν εὗρισκόμεθα;

Καλλιγασ. Δὲν εἶναι ἀπίθανον, ἀλλὰ τότε προῆλθεν ἐκ τῆς διοικήσεως. Λοιπὸν, κόροι, τὸ κεφαλαίον εἶναι 1,500,000· ποῖα εἶναι ἡ ἀμαθεία, ὅταν δίδωμεν 650,000; εἶναι 45%· ἀλλ', ἡ κοίμησιν ποτε εἰς ἐπιχείρεσιν νὰ δίδουνται 45%; εἶναι πρωτάκουστον καὶ τερατώδες. Τάυτα δὲ πρόκειται νὰ ἐξαφαλίσουμεν εἰς 10 ἢ 15 μέτοχος 45%. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἔννοια τῆς συμβάσεως καὶ ὅλον τὸ μουστῆριον τῶν ὅρων αὐτῆς.

Γρηγορῆς. Ὁ Κυθηρηνησίς ἔχει 1,400 μετοχὰς.

Καλλιγασ. Ἀλλ' ἡ κοίμησις, τι εἶπεν ἡ Κυθηρηνησίς, ὅτι προτίθεται νὰ πωλήσῃ τὰς μετοχὰς της, διότι εἶναι κακὸς μέτοχος, καὶ πρῶτην φοράν ἀκοῦσιν, ὅτι οἱ μέτοχοι ἀνωνυμοῦ ἐταιρίας εἶναι καλὸς ἢ κακὸς.

Ὁ μέτοχος περιμένει τὰ μερίσματα καὶ δὲν ἀναμιγνύεται εἰς τὴν διοίκησιν μίας ἀνωνυμοῦ ἐταιρίας· σάς ἐρωτώ κατὰ τι εἶναι καλὸς ἢ κακὸς; οἱ μέτοχοι τῆς Τραπεζῆς εἶναι ἀθρότατοι ἵπποι, ὅστε ἀνθωπάτην εἶναι καὶ ἡ Κυθηρηνησίς, ὅτι κατὰ τὸν κ. υπογράφον τῶν 'Εσωτερικῶν εἶναι κακὸς μέτοχος, καὶ διὰ τούτο ὅλη πωλήσῃ τὰς μετοχὰς, κοίμησις δὲ, ὅτι ὁ τῆς πωλήσῃ πρὸς 250 δραχμάς. Ἔκτος τῶν 1,400 μετοχῶν, εἶναι καὶ ἄλλοι 460, εὑρίσκομένας εἰς χείρας δέκα περίπου προσώπων.

Καραλίβανος. Εἶναι τετρακόσιοι μέτοχοι.

Καλλιγασ. Ὁ κ. υπογράφο τῶν 'Εσωτερικῶν δὲν μᾶς ἐφερε τὸν κατάλογον, ἵνα ἴδωμεν, ὅτι εἶναι τετρακόσιοι· πρὸ ὁλίγῳ ἐγένετο συνέλευσις τῶν μετόχων· ὅτε δὲ κατάλογος εἶναι γνωστός. Ὁλαι αἱ ἐταιρίαι καταδεικνύοντο, τόσους ἔχουν μετόχους.

Γρηγορῆς. Εἶναι τετρακόσιοι μέτοχοι.

Καλλιγασ. Καὶ ἐγὼ γνωρίζω πρόσωπα, τὰ ὑποίχ ἔχουν 2 ἢ 3 με-
τογάς, ἀλλὰ τοῦτο δὲν εἰναι σπουδαῖον ποσόν. ὁ λόγος εἰναι πόσοι οἱ ἔχοντες 500 καὶ 1000, τοὺς ὑποίους πρόκειται νὰ προκειμενικοὶ ἐπὶ 45 %, κατ’ ἐτοὺς.

Τεσσαράκοντα πέντε ἐπὶ τοῖς ἐκατόν, πράγμα περιπτώσεις: δὲν ἰδεῖν πώς ὁ κ. Καράπαυλος τὸ θέωρει, ἵσως ἀπαιτεῖ νὰ διδασκαλεῖ καὶ κέρασμα. δὲν σὰς φθανεῖ τὸ 45 %, ἵππαρχε ἄλλη ἐταιρία ἐν Ἑλλάδι λαμβάνουσα 45 %, ἐπὶ τῆς πραγματικῆς ἐξαίρεσε τῶν μετοχῶν.

Τώρα ἠρχομαι καὶ υπὸ ἑκάτερο ἐποφίλον ἐξετάζων, καὶ προβαίνω εἰς τὸν ὑπολογισμὸν. Ὁποίῃς δὲν βοηθοῦμεν υπὸ τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ, ὡστε τὴν τυφλὴν ἀνάγκην ἐπρέπετε νὰ καταστήσῃ ἐνόμισμαν, ἠρχομαι νὰ ὑπολογίζω, ποία εἶναι τὰ ἐξώδα διὰ τοὺς πλακὲς τῶν Κυκλάδων καὶ τῶν Σποράδων, ἀπὸ Σκοπέλου μέχρι Θήρας ἀπαξ τῆς ἐδομάδος: τὰ ἐξώδα δὲν δύνανται νὰ ἴδον περισσότερα τῶν 2,000 ἰρα. τόσα δὲ εἶναι εἰς τὴν ἄλλην γραμμὴν τῆς 'Ακαρνανίας. Ἐτυχε καὶ παρ’ ἑμοῦ νὰ γίνη εἰδικὴ νοολοσία ἁπαστάσιος, καὶ γνωρίζω τὴν δαπάνην, ὡστε ἐξομεν 52 ἐδομάδας, δηλ. περίπου 200,000 ἰραχ. Αὐτὴ εἶναι ἡ δαπάνη, ἐὰν θέλη ἡ Κυβέρνησις νὰ δεχθῇ ἐλην τὴν δαπάνην, διὸ ἀτμοκίνητα, τὰ ὑποία ἀναδέχονται τεκτικῶς αὐτὴν τὴν ὑπομείγια, ὥστε λάβουν βεβαιῶς ὀλιγοτέρον ποσόν ἐκείνον, τὰ ὑποία νοολάνων τις ἀπαξ καὶ ἐκτάκτως ἀπὸ τὸ πόσον εἰς τὸ πόσον ἐγώ προσθέτω ἀκόμη, ὥστε τὸ πόσον εἶναι 300 χιλ. μέχρι τῶν 650: τὸ διάστημα εἶναι μέγιστον.

ΛΕΟΝΙΔΑΣ. Ἕπαρχοι δραχμαί διὰ 5,000 ἰραχ. διὰ μόνον τὰς Σποράδας.

ΚΑΛΛΙΓΡΑΣ. Δὲν ἔκαμας τὰς ἱδακτέρας προτάσεις, αὐτινες γίνονται, προκειμένως τῆς συζητήσεως: δὲν δύναμαι νὰ θέσω πίστιν, διὸτι πολλαίινε δέχονται ταῦτα κατὰ τὴν κρίσιμην ώραν ἐπίπεδης πρὸς ἐπιτυχίαν σκοποῦ, διὰ νὰ φερληθοῦσιν ἐκ τῆς περιστάσεως. Ἰδοὺ πόσον ἡ μέτοχος Κυβερνήσις εἶναι καλὴ, αὐτὴ τὴν ὑποίαν ὁ κ. ὑπουργός ὄνομασε κακὸν μέτοχον ἐγὼ σὰς λέγω, ὅτι εἶναι ὁ ἀγαθώτερος τῶν μετόχων.

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ. Καὶ ὁ ἄγαν ἀγαθός εἶναι κακὸς.

ΚΑΛΛΙΓΡΑΣ. Διὰ τὸν ἐκυτόν του, ὅτι διὰ τοὺς ἄλλους. Βλέπετε λοιπόν, ὅτι καὶ ὑπὸ τὴν μίαν καὶ ὑπὸ τὴν ἄλλην ἐποφίλον, εἰτὲ ὑπολογίστε τὴν δαπάνην, εἰτὲ ἐταχύστε νὰ εὑρήσατε ἄναλογον τῆς
ἐπιχρηστεύομεν πρὸς τὸ καταβάλλειν κεφάλαιον, εὐφράσκετε μεγάλην ἀπόρρηταν πρὸς τὸ ποσὸν, τὸ ὅποιον προτίθεσθε νὰ δώσητε, οὐδεμισίν δὲ ἴκουσα δικαιολογίαν παρὰ τὴν τὴν ἐντύπω τοῦ υπογραφή των Ἐσω-
τερικῶν· καὶ τὸ λέγω, ὅπως δύσω ἄφορην εἰς ἐμφανίστεραν ἐξέτασιν, διότι ἡ Βουλὴ πρέπει νὰ ἴναι ἐν γνώσει, ὅτι διδοσα 650 χιλιάδας, δὲν δίδει αὐτὸς ἐκ πλεοναζούσης ἀγαθότητος, ἀλλὰ δὲ ἀρισμένην αἰτίαν, σήμερον δὲ δὲν εὐφράσκει ἄλλην ἐξήγησιν, εἰμὴ τὴν ἀγαθότητα.

Δέχω ἦδη, ότι δὲν πολέμω τὸ ποσὸν τῶν 650 χιλιάδων δὲ αὐτῶς μόνας τὰς σκέψεις, τὰς ὅποιας ὑποδάλλω εἰς τὴν Βουλὴν, ἀλλὰ καὶ δὲν ἄλλον λόγον, τὸν ὅποιον ἔθεωρει εἰς τὴν πρώτην μου ἀγάφειαν λίγαν ἐπικίνδυνον καὶ ἐπίροθον. Ἐκεῖνο, εἰς ὅ ἂποδείξα τοχακτήρα σο-
θερίν, εἶναι τὸ ἔξής, ὅτι αὐτὴ ἡ ἀποκλήμωσις δὲν ἀντίστοιχοι εἰς ζη-
μίαν ἀρισμένην, οὐδὲ πρόκειται να ἄναπληρωθῇ τὴν ζημίαν, ὡστε οἱ
mέτοχοι, οἱ καταβαλόντες κεφάλαια, νὰ μὴ ὑπερτερῶ στὸ Κράτος εἰς ἱδίων, διότι τῶτε ἴδυνατο να γίνη χρήσις αὐτῆς τῆς ἀποκλήμωσις,
npos ὅμως θέλει δοθή πρὸς ὀλέθρων ακοπών, λίκαν ἐπιθελείτη, ὡς ἐρώ-
dιον πρὸς καταπλῆμπον τοῦ συναγωνισμοῦ, καὶ βλέπω πολλὰ διδό-
μενα, τὰ ὅποια κακοτύπωσιν ὑποτενν τὴν μέλλουσαν χρήσις τῆς ἐπιχρηστεύσεις, βλέπω τὸ διδόμενον τῆς ἐλαττώσεως τῶν νεκύων σχε-
τικῶς πρὸς τὰς ἄλλας συναγωνισμένας ἑταίριας, βλέπω τὰς ὑποχρέωσις, αἱ ὅποιαι πρόκειται να ἐπιθέλθουν εἰς τὰς ἄλλας ἑται-
ρίας, τὸ νὰ ἕγουσι πρακτορεία εἰς τοὺς λαμένας τοῦ ἀπόπλου καὶ
catáλου. "Εγὼ ἀτμόπλημον ἔλθον εἰς Ρωσίας εἰς Πειραιά μὲ σίτον,
καὶ ἐγένετο ἡ ἐκφόρτωσις· δὲν ὑπάρχει ἄλλη ἔργος ἐν τῷ μεταχεί
pνὸ μὴ ζημιώμαι, διατηρῆτε νὰ μεταχεί εἰς Χαλκίδα· πρέπει λοι-
pνὸ ἕκατο νὰ συστήσω Πρακτορείον καὶ νὰ ἔχω καὶ ἐν Πειραιάδ; Ποῦ
eἶναι ἡ ἐλευθερία ἀκτοπλοία: Ἔμες ἐντικάθη ἤρθομεν ἐλευθερῶν ἀκτο-
pλοίων, διακτὸ θέλετε νὰ καταστρέψωμεν τὴν ἀρχὴν τῆς ἐλευθερίας, τὴν
tὸ ὅποιαν ὑλὰ τὰ ἔθνη ἐδήχθησαν;

Εἶναι καὶ αὐτὸ ἐν βήμα εἰς τὰ πρόσω τοῦ πολιτισμοῦ, καὶ πάσα ὅπειθεγόρασις εἶναι ἐπάνοδος εἰς τὴν βιοματική. "Εγένετο ἀπείκ τὸ βήμα τῆς ἐλευθερίας ἀκτοπλοίας· οὐκ εἰς ἑκεῖνον, ὁ ὅποιος ἔθη ὑπο-
θεροφόρησι: εἶναι αὐτοκτονία, ὡς εἶπεν δὲ ἐντικίς ὑποργῆς τῶν Οἰκο-
νομικῶν εἰς ἄλλην περίστασιν. Θέλετε λοιπὸν καὶ νὰ συστήσω πρα-
κτορεία, θέλετε συναγωγοσμόν συστηματικοὶ καὶ δὲ ἑκεῖνος, οἱ ὅποια
ουδέμιαν ἀνέλαβον ὑποχρέωσιν πρὸς τὸ Κράτος, θέλετε να δημοσιεύσω τιμολογία, νά υπόκεινται εἰς ποικίλα και πρόστιμα, ἕνω εἰς τὴν μίαν ἑταίριαν διδέτε τὰ μέσα νά υποβεβάσῃ τὰ τιμολογία της. Ιδιού εἰς τί πρόκειται νά συντελέσῃ αὐτή ἡ ἐπιχορήγησις, εἰς τὸ ν' ἀναλάβῃ τὸ Κράτος τὴν διαφορά τῆς ὑποτμήνεις πρὸς καταπολέμησιν τῶν συν- αγωνισμοῦ. Οὕτων ἦλθον πράττομεν, ἡ καταβάινομεν εἰς τὴν παλαι- στραν ομηλητικῶς, διὰ νά δώσωμεν βοήθειαν εἰς τὸν ἐτέρων τῶν παλαιστῶν. Εἰδέτε ποτὲ τοὺς ἀγωνιδίκας νά καταβάινον εἰς τὴν πα- λαιστράν ὑπὲρ τοῦ ἑτέρων τῶν ἀγωνιζόμενων; ὅταν γίνηται ὁ ἄγων ὑπὲρ τής πυμῆς, καταβάλλῃ ὁ ἀγωνιδίκης καὶ διευθύνεται τὴν γέφια τοῦ ἀγωνιστοῦ κατὰ τὸν ἀντίπαλον του, προσθέτει καὶ τὴν ἰδίαν πυμήν; Τοῦτο πρόκειται νά πράξωμεν. Ἔνθεομενθε ὡς οἴετε τὸ δράμα τοῦ Faust, εἰδέτε τὸν Faust μονοραχοῦντα καὶ ὁπισθὲν αὐτοῦ ὁ Μεσσω- φελῆς κρατεί μακρὸν ἔντος καὶ δι' αὐτοῦ θανατηφόρας τιθήνη τὸν ἀντίπαλον αὐτὸ προτεθέμεθα νά πράξωμεν στρατοῦμεν τὸ ἔφος τοῦ Μεσσωφελοῦς, διὰ τοῦ ὁποίου νά δολοφονήσωμεν τὸν ἀνταγωνιζόμενον, ἀλλὰ δολοφονοῦντες τὸν ἀνταγωνιζόμενον, δολοφονοῦμεν τὴν Ἐλληνικήν ναυτιλίαν.

Σὺς εἰπὼν προχθείς ὀλίγας λέξεις, διότι βεβαιόως δὲν εἰμι ἐκτρεχὴς εἰς τὰ τοιαύτα, περὶ τῆς Ἐλληνικῆς ναυτιλίας ἐπιτρέψατέ μοι νά προσθέσω καὶ άλλα. Εἰδέτε, ὅτι ο ἐντιμός Προμηθευτής έξετάμερε τινα πάνω λόγον μου καὶ ἐφανεν εὐθάλητος νά συντελέση ὑπὲρ τῆς ναυτιλίας, τὴν ὁποίαν ἐπίσης ὄμολογησαν ως πάσχουσαν, καὶ ἐγὼ τὴν εἰπὼν φθιδοῦσαν, καὶ εἰμί φθιδοῦσα, διότι, ως εἰπὼν ο ἐντιμός Προμη- θευτής, ἀπανταχοῦ τὰ πλοῖα εἶναι δεδεμένα ἐν ἀργία καὶ ἐν τοῖς ναυπηγεῖοις ἐπάγωντα εργαζόνται. Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ άλλο φαινόμενον σοφικόν, εἰς τὸ ὁποῖον πρέπει νά ἐπιστήσωμεν τὴν προσοχὴν ἦμων. Ἔχομεν 60 χιλιάδας ναυτῶν, ο ἐντιμός θέε συνάδελφος εξ Ἱστικής ἀνέγνωσεν εἰς τὴν «Revue Maritime», ὅτι ἡ Ἐλλάς κατατάσσεται ὡς ἐκδοτῆς δύναμις κατὰ θάλασσαν ἀμέσως μετὰ τὴν Γάλλαν, καὶ ἐνώ έχομεν αὐτὴν τὴν ὑπέροχον θέσην, ἐνεάκα τῆς ἐλλείψεως ἐργασίας, ἐνεκέρ ἐλλείψεως τῶν μέσων πρὸς ἀνάπτυξιν τῆς ἀτμοκινητᾶς ναυτιλίας, ἦτε εἰμί ἡ ναυτιλία τῶν ἡμερῶν χρόνων, οἱ ναύται ἦμοι μετανα- στεύοντο, καὶ προσέχατε καλὸς εἰς τὸ φαινόμενον τοῦτο, διότι, ἐν δὲν τὸ προλάβωμεν, οἱ συνέπειαι θα ἦναι μεγάλας διὰ τὸ Ἕθος. Γνωρί-
ζετε, ότι πέραν του Ισθμοῦ του Σουλί έως εις την άκτην του Μαλακάφ εὑρίσκονται Ἑλληνικοί ναύται, γνωριζέτε, ότι ἐντεῦθεν πάλιν μέχρι τῆς Ἀγγλίας εὑρίσκεται πλῆθος ναυτῶν Ἑλλήνων. Προχθεὶς εἰς τῶν σπουδαίότερων ἐμπόρων, διότι ἐνίσχυσαν ἐν Ἀγγλίᾳ τὸ Ἑλληνικὸν ὅνομα καὶ ἤθη ἀποκατεστάθη παρ' ἡμῖν, μοι εἶπεν, ότι σταθερῶς ἐν Ἀγγλίᾳ ὑπάρχουσι 3 χιλιάδες ναυτῶν εἰς τὰ docks εἰς ἄλλων ὑπηρεσιῶν καὶ προτιμώνται διὰ τῆς ἀκρογόνειας τῶν. Αὐτοὶ ἄλιγον κατ’ ὀλίγον ἐκφυλίζονται, διότι συνεφίλουσιν ἄλλον βιον, ἕαν μάλιστα καὶ συζευγθοῦσιν ἐκεῖ, δὲν ἐπανέρχονται πλέον. Προχορήσατε εἰς τὸν Ἀτλαντικὸν μέχρι Ἀμερικῆς καὶ Αὐστραλίας καὶ θέλετε καὶ ἐκεῖ εὑρεῖ Ἑλληνικὰ ναύτας, εἰς ἐπὶ Ἑλληνικῶν, ἄλλα ἐπὶ Ἀγγλικῶν ἢ Ἀμερικανικῶν πλοίων ὅλοι αὐτοὶ ὀλίγον κατ’ ὀλίγον ἀποστοπώνται, ἐκφυλίζονται καὶ γίνονται μετανάσται.

'Ἰδοὺ καὶ παρ' ἡμῖν ἡ μετανάστευσις, ἣτις παρατηρεῖται ως ἀπαίσιον φαινόμενον ἐν Γερμανίᾳ. 'Οστις θέλει νὰ παρατηρήσει, ότι τὰ πάντα δὲν εἶναι εὐθανασία ἐν Γερμανίᾳ μετὰ τὴν πλήρη ἔνσοιν τοῦ Γερμανικοῦ Ἑθος, φθάσαντος εἰς τὸν κυλώροντα τῆς δέξιας, αὐτὴν τὴν σκέφται καταδεικνύει ἐν τῷ συνόλῳ, ως μαρτυροῦσαν, ότι δὲν υπάρχει εἰς ὅλης τῶν τάξεων εἰς παρέξιας, ότι ό κοινωνία δὲν παρέχει εἰς τὸν πέντη οἱ ἢ τρεῖς μὲν παρέξιας. Τὸ αἰσθήμα τῆς φιλανθρωπίας δὲν εἰσέχεται μέχρι τοῦ νομοθετοῦ δόθηκαν μὴν προσέχει τὰ πάχαν τὸν κατώτερα στρώματα καὶ δὲν φροντίζει νὰ ἀνακουρίσῃ αὐτὰ ἀπὸ τὰ πιέζοντα δεινά.

Τὸ φαινόμενον τῆς μεταναστεύσεως τοῦ ναυτικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος δεικνύει, ότι ἐν τῷ κέντρῳ δὲν υπάρχει ἡ δέουσα πρόνοια. Εἰδὼν ὁμοι διαθέσεως τοῦ ἐντύμου Πρωθυπουργοῦ, τὰς ὅποιας ἐκτιμῶ, ἀλλ' ὅτα υπόσχεται εἶναι μηδὲν. 'Εδώ ἐχομεν κατάστασιν φθειρών, καὶ προσφέρεται νὰ καταργήσῃ λειμαρία τὰ δικαιώματα, εἰς ὅ ὅποια ζητοῦσιν ἡ ἀκτοπλοϊκά, καὶ τὸν δασμὸν τῆς ναυπηγήσιαν ἀνάκοινος, ἀλλ' ὅλον αὐτὸ τὸ ποσόν εἶναι δρ. 60,000. Τι εἶναι ταῦτα διὰ τοῦ 60,000 ναυτῶν; οὐδὲ ἐν λεπτὸν δὲ ἐκαστὸν. Τάχα διὰ των τοιούτων μέσων θέλουμεν παρέξει ἀνακωφίαν; 'Ενώ πάσχομεν φθείρας, διδομένας κακομείλεις διὰ τὸν βάγχα. Τητοί εἶπον προχθεὶς διακόπτοντο, δὲ ἐντύμος Πρωθυπουργὸς ἐξέλαβε, διότι ἐγκαθίστα προσφέρει εἰς αὐτὸν καραμέλας, καὶ δὲν τὰς ἔδρας. 'Εδώ θέλουμεν νὰ ὑπερηφανεψομεν τὴν
ναυτιλίαν, πρέπει να προβούμεν εις σκέψεις σοβαρωτέρας και να άρω-
μεν ἐκ τοῦ μέσου ὅτι κωλύει τὴν πρόσοδον τῆς ναυτιλίας, ἐνταῦθα 
δὲ κωλύει αὐτὴν τὸ ξίφος τοῦ Μεριστορέλου, τὸ ὅποιον κρατεῖτε 
ἐπισθεν τῆς ἀτυμπλοκής ἐταιρίας, διὰ νὰ δολοφονηψητε τὸν συν-
αγωγούμαν.

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. Οὔτω ποις θὰ εὐτυχήσουσι οἱ 60,000 ναῦται;

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Θεί αὐτυχήσουν ὅσοι ἐπιδιοθοῦν εἰς τὴν ἀτυμκίνητον ναυτ-
ιλίαν, ἢτει, ἐκν ὃντῃ νὰ λάθη βάσιν ἑδραίαιν εἰς τὴν 'Ελλάδα, θὰ 
προχωρῆσῃ καὶ ἑκτὸς, καὶ τότε δύναται νὰ εὐφη τὰ μέσα τῆς ὑπάρ-
ξεως, διότι τὰ ἀποθάρρυσ τίμερον πλοῖα εἶναι κλινήρη, καὶ διὰ τὴν 
ἀπένειαν, τὴν ὅποιαν πάσχον, δὲν ὑπάρχῃ θεραπεία. Βοηθήσατε 
λοιπὸν ἥ ἀναπτυχθῇ ἢ ἀτυμκίνητος ναυτίλια καὶ μὴ προσφέρετε τὴν 
βοήθειαν εἰς μιᾶν μόνον ἑταιρίαν κρατοῦντες ὅπισθεν αὐτῆς τὸ ξίφος 
τοῦ Μεριστορέλου καὶ πληγύνοντες πᾶσαν ἄλλην, διότι οὕτως ἀνα-
δεχθῇ πραξὶν φαβερὰν. 'Η 'Ελλάδα ὀφείλει διὰ παντὸς μίσος, καὶ 
διὰ τῆς νομοθεσίας, νὰ μὴ συνταχθῇ μὲθ' ἐνὸς τῶν παικτῶν, τεί-
νοσα εἰς αὐτὸν μόνον τὴν χείρα, ἀλλ' ὀφείλει νὰ συντελέσῃ εἰς τὸν 
ἐλεύθερον συναγωγοῦμον, διότι δὲ β' αὐτοῦ θ' ἀναπτυχθῇ πλείονος ἑται-
ρίας. 'Δὲν ἥξειρω διὰτι ἀναφεροῦμε μόνον ἑταιρίαν Γιαλούση, ἑταιρίαν 
Γουδή.

Σ. ΠΕΤΙΜΕΣΑΣ. Διότι ἐγένετο λόγος περὶ τῶν ὑπαρχοῦσαν.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Ἅγιο θέλω γενικήν τὴν προστασίαν καὶ οὐχὶ ἄπερ ὠρι-
σμένων προσώπων, καὶ διὰ τοῦτο ἴθελον παραπτωθῆ τοῦ λόγου, εάν 
ὡς οἰκουν παραχωρήσεις σπουδαίας, ὅπως προβούμεν εἰς τὴν δευτέραν 
ἀνάγκην, ἀλλ' ὡς οἰκουν παραχωρήσεις μηδαμῶς, δι' ὅν ἐνα 
μεταβάλλονται τὰ ἀποτρόπαια, τὰ δηλητηριαζόντα τὴν ναυτίλιαν. Θέλω 
ἤ ἐπιγράψῃς νὰ περισταλῇ, ὅστε ἡ ἑταιρία νὰ μὴ δύναται νὰ χάρῃ 
χρῆσιν ταύτῃ, ὅπως καταβάλῃ δι' αὐτῆς ἐν τῇ πάλη πᾶσαν ἄλλην 
ἑταιρίαν, ἀλλὰ ἤπω νὰ παλαίσῃ ἐγχοσα τὰς ἑιδὰς δυνάμεις καὶ νὰ 
ἐκτυπηθῇ ἡ ὑπηρεσία τῆς πρὸς τὸ Κράτος, ὅστε νὰ λάθῃ τὴν δέουσαν 
ἀποζημιώσην. Διὰ τοῦτο χρέος ἐγχομεν ν' ἀνατρέξωμεν εἰς ὅλας τὰς 
πληροφορίας, διότι, ὅσο εἶπεν ὁ ἐντίμος βουλευτὴς Κρανάκιας, δυνάμεθα 
νὰ ὑπολογίσωμεν καὶ κατὰ μίλιον τὴν δαπάνην. Ἡ οἰκου παλλαχί 
λὰ γίνονται τοιοῦτα ὑπολογισμοί· τὶ μᾶς ἠμποδίζει λοιπὸν νὰ ὑπολογί-
ζωμεν κατὰ μίλιον; θέλετε νὰ ἔγγυηθήτε ἕνα τόκον; μάλιστα, ἀλλὰ
προς 3 ἢ 4 ἢ 5 τοῖς ἑκατόν, οὐχὶ πρὸς 45 τοῖς ἴ, καὶ ὑπὲρ δέκα προσώπων.

Αὕτη αἰ προταθεῖσαι ὑπογράφησις εἶναι μόνον κατ᾽ ἐπιφάνειαν καὶ οὐδεμίαν ἔχουν ἄξιαν, οὐδὲ ἄλλους σκοπούς, εἰμὶ νὰ ματαιώσουν τὰς ἀντιρρήσιες, τὰς ὅποιας φέρομεν καὶ νὰ τὰς ἐκμηδενίσουμε, νὰ διατηρήσουμε δὲ τὸ κακόν, τὸ ὅποιον ὑπήρξε μέχρι τούθε, κακόν, τὸ ὅποιον θεωρῶ βερότατον διὰ τὴν Ἑλλάδα, διότι τὰ ἔχομεν μέχρι τούθε μετὰ τὸν ἐπὶ ἀπὸ τοῦ 1856, ὅτε συνέζητη ἡ ἑταῖρια; Εἶναι γνωστοῦ, ὅτι τότε ἡ Κυβέρνησις εἶχεν ἀναλάβει ἐπὶ τοῦ μακάριτου Μαυροκορδάτου τὴν κατασκευὴν ἀτμοκινήτων, καὶ ἐνέδωκεν εἰς τὴν ἴδεαν τοῦ ναυτηγοῦ, εἰς ἄνεθες τὴν ναυτηγοῦ. Οὕτως κατασκεύασαν ἐν Ἀγγλίας ἀτμοκινήτας ἀρίστης ἴσως ποιότητος, ἀλλὰ πρὸς μεταφορὰν ἐμπορευμάτων, οὐγι πρὸς μεταφορὰν ἐπιβατῶν. Ἡτο μέγιστον λάθος νὰ νομίζῃ, ὅτι ἐν Ἑλλάδι διὰ τὴν ἄκτοπλοιαν ὑπάρχει ἀνάγκη φορτηγῶν ἀτμοκινήτων, κατανοήσω δὲ ἐτελεία, ὅτι ταύτα δὲν ἔχουσι κέρδος, διότι ἐλάχιστα εἶναι τὰ προϊόντα τὰ μεταφερόμενα ἀπὸ λιμένος εἰς λιμένα, καὶ αὐτὰ τὰ ύπάρχοντα ἐν ὑφιστάμεν ἴδιον ὑφεῖ τοῦ ἔτους ύπάρχοντα.

"Ὅτε συνέζητη ἡ ἑταῖρια, ἐγένετο λόγος εἰς τὴν γενικὴν συνέλευσιν τῶν μετόχων σφοδρός· τινες ἐπέμενον νὰ μὴ δεχθοῦσι τὰ τρία ἀτμοκινήτα τὰ κατασκευασθέντα κατὰ παραγγελίαν τῆς Κυβέρνησεως, ἀλλὰ ἡ ἑταῖρια διὰ τῶν κεφαλαίων τῆς νὰ κατασκευάσῃ νέα διὰ τὴν μεταφορὰν ἐπιβατῶν. Ἀλλὰ ὅμως ὑπέρσχομεν ἡ ἑκατέρα γνώμη, καὶ ὡς ἐκ τοῦτο μὲν τινα τῶν μετόχων ἀντιστάθηκαν καὶ ἔμειναν τὸ ἀτμοκίνητα εἰς τὴν ἑταῖριαν. Τοῦτο ὅταν ἔμεινα τὸ πρῶτον ἀμάρτημα, ἐκ τοῦ ὅποιον ἐπέθε γραμματικὴν ζημίαν, καὶ ἡ Κυβέρνησις ἐκείνη ἐγένετο παραίτης, ὅστε πράγματι ὑφίστατο ἡ ἑταῖρια τὴν ἑταῖριαν. Αὐτὰ δὲ τὰ τρία ἀτμοκίνητα, τὰ ὅποια ἄχρηστη ὑπάρχον, εἶναι ἐνεργοὶ ἁρμονίας· ἔχουσι ἐπτέρα ρεπίτε, δὲν ὑπερετεί ἡ ὑπερετεί. Καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ἐγένεται τὸ πρώτον ἀμάρτημα, ὅτι πῶς δὲν ἔχουσιν γνώμην. Τὰ πάντα ἐν τῷ κόσμῳ γνώμην, πλὴν ἄλλων καὶ ἡ ἐφαρμογή ἐξαρθήθη, ἡ βλακεία ὅπιστο πρὸς τῷ τὰ ἀτμοκίνητα ἔχουσιν τὴν ἱδίοτητα τῆς βλακείας (ιλαρότης).

Μᾶς ἀναφέρουν τὸ ἐργοστάσιον τῆς ἑταῖρίας· δύναται νὰ ἔχει τὴν ἀξίαν τοῦ· εἶναι ἐργοστάσιον ὡς τῶν ἄλλον, δὲν εἶναι τὸ ἐπτέρατον· καὶ εἰς τὸν Πειραιά εἶναι ἐργοστάσια, τὰ ὅποια κάμνουν τὰ ἱδία ἔργα.
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝ. ΑΤΜΟΠΛΟΙΑΣ 439

Τὸ ἑργοστάσιον τῆς Σύρου ἀνέπτυξε τὸν κλάδον τούτον, διότι εἰς τοῦτο εἰδικῶς ἀγχολεῖται ὅτι δὲ τὸ ἑργοστάσιον δὲν εἶναι τί ἐκτακτον, τὸ παρατηρεῖτε εἰς τὴν ἀγορὰν· πόσον ἔχουν αἱ μετοχοί τῆς ἀτμοπλοϊκῆς ἐταιρίας; 250 δραχμὲς. Πάς ὁ ἄγορας αἱ μετοχοί γνωρίζει, ὅτι γίνεται συνδιοικητής τοῦ ἑργοστασίου καὶ τῶν ἀτμοπλοιῶν, ἀλλὰ δὲν ἐκτιμᾷ πλέον. Ὑποσχέσται ἡ ἀτμοπλοϊκὴ ἐταιρία μετὰ τόσα ὑπὲρ αὐτῆς θυσίας νὰ κατασκευάσῃ ἐπὶ τρία ἀτμοπλοια καὶ ταῦτα ἐπὶ δώδεκα ἕτη.

Τὰ πέντε, τὰ ὅποια δὲν ἐγήρασαν μέχρι τοῦτο καὶ τὰ ὅποια οὐδέποτε θέλειν γνωρίζει, καὶ τὰ τρία, τὰ ὅποια θὰ κατασκευάσωσθα, ὅπως μείνωσι μὲ τὴν αὐτήν ιδιότητα. Τί μᾶς εἶπατε περὶ αὐτῆς τῆς διαδικασίας, νὰ ἐλαττωθῇ εἰς 6 ἕτη;

ΚΟΜΜΟΥΝΟΥΟΥΣ. Ὑπὲρ.

ΚΑΛΛΙΓΑΙ. Οὕτω εἴξε, θέλετε δῶδεκα; καὶ ἐκάματε ὑπογράφησαν μικρὰν εἰς αὐτοὺς τοὺς πολλοὺς δρους τοῦ ἄρθρου 28, ὅστε ἐντὸς τριτίας αὐτῆς ἀταράγχως προχορεῖ κατὰ τὴν τριτέαν δύναται ἄλλος νὰ ἐλθῇ νὰ τὴν ἀντικαταστήσῃ, καὶ ἐπομένως νὰ προκαλέσῃ τὴν Κυβέρνησιν νὰ διαλύσῃ τὴν Σύμβασιν, ἀλλὰ διὰ νὰ γίνωσιν ὅλα αὐτά, ἀπαιτοῦνται φθερὰ πράγματα. Αὐτὴ ἡ ἐταιρία τοῦ 1,500,000 θὰ λάβῃ 15,000,000, ἐδῶ ἔφθασαμεν εἰς τὸν διεκπλασίασμον, καὶ θὰ ἠγοράσωσι καὶ τὰ ἀτμοκίνητα κλπ., καὶ πρέπει νὰ ἔχῃ καὶ τόσα ἑγγυήσεις αὐτῇ ἡ ἐταιρία, νὰ κάμῃ καὶ αὐτὴ ἐν ἑργοστάσιον. Τὸ νομίζετε, τὰ πρέπει νὰ ἔχην τις περὶ αὐτῶν τοῦ ἄρθρου; διατι νὰ συζητήσῃ τις περὶ τούτων μετὰ λογικῶν ἄνθρωπων; Ὁ ἐντιμὸς ὅ ἐν Μεσολογγίου βουλευ- τὴς εἶπε 3 ἕτη τὸ κατ’ ἕμεν τὸ θεωρώ ὑπερβολὴν τὸ κατ’ ἕμεν, ὅτε ἐν ἑντιμὸς δίδωσι, διότι εἶμαι βέβαιος, ὅτι ἐντὸς ἑνὸς ἕτους θὰ γίνωσι καλ- λιτερα προτάσεις.

ΓΡΑΦΗΜΑ. Διατι ἐντὸς 23 ἕτων, ἐνώ ἡ αὐτὴ ἕτο ἐπιχορήγησις, δὲν ἔχει κακώς πρότασις;

ΚΑΛΛΙΓΑΙ. "Ἐγώ πρότασις, σάς εἶπεν ὁ κ. Τρικούπης, οὐδὲ ἐπεσαυξαν νὰ σκέπτονται περὶ συστάσεως ἐταιρίας ἀτμοπλοϊκῆς, καὶ ἐν θέλητε, σάς παραπέμπω καὶ εἰς ὅρισμένα πρότασις, δὲν ἐπιθυμοῦ νὰ λέγω κύρια ὅμως, νὰ μάθητε, ὅτι ὑπάρχουσι κεραιανογοι ἐκατομμυρίων, εἰς μόνον ἡμεροὶ νὰ καταθέσῃ 15,000,000, τὰ ὅποια ἔδον τοικεῖ πρὸς ἐν τοῖς ἑκατόν καὶ ἔχει φίλους νὰ καταθέσωσι 30,000,000· ἀλλ’ ὅταν
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

αύτοι βλέπουν τὸ ἄρθρον 28 καὶ τὴν ἐξαίρεσιν εὐνοιαν, δὲν τολμοῦν νὰ κινηθῶσιν, οὔτε ἔμετελεῖσθαι νὰ κλίναι γάρ καὶ νὰ σὰς ἰκανω-
σωσίν, ἐκληταιροῦντες τὴν χάριν νὰ τοὺς δεχθήτε τὴν πρωίαν, νὰ τοὺς ἔγνῃστε τὸ ἄρθρον 28. Αὐτὸ τὸ ἄρθρον εἶναι ὅτι δύναται τὰς νὰ πα-
φαντασθῇ σατανικὰ, εἶναι αὐτὸ ἑκεῖνο τὸ κάρχισμα τοῦ Σατανᾶ. "Ὄταν μίαν τὸν βρῶγον καὶ σὰς συλλάβῃ, τὸ κάρχισμά του ἀντηχεῖ ἀπαντάχος χά! χά! χά!"

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1880

ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΕ. Ἑλπίζω διὰ τοῦ λόγου μου νὰ μὴ δῷσθῃ ἀφομιλὴν ὅστε ὁ κ. ὑπουργός τῶν Ἑσωτερικῶν νὰ ἀποδώσῃ εἰς τὸν λόγον μου καὶ οὐχὶ εἰς ἐμὲ κακίαν καὶ ἵσχυρογνωμοσύνην. Περιορίζομαι εἰς τρία ἀντικείμενα, τὰ ὑποίκα μὲ φαίνωσε, ὅτι εἶναι τὰ ὑσπιώδεστα τῆς Συμ-
θέσεως; τὸ πρῶτον εἶναι τὸ τῆς ἐπιχειρησίας. Ἑνθυμείθηκα, ὅτι ἡ Ὀικονομία ἐν τῇ Συμβάσει προσδιώκεται τὸ ποσὸν εἰς δραχ. 650,000, κατόπιν δὲ διὰ τῆς νέας προτάσεως ἀνεβήσατο εἰς 660,000. Ἐγὼν Ἰητήσει ὅλας τὰς πληροφορίας, ὅσαν ἑνώμιζον ὅτι ἦσαν χρήσιμοι, ὅστε νὰ ἀναλύωσιν τὸ ποσὸν εἰς τὰ στοιχεία, εἰ τῶν ὑποίκων σύγκειται, καὶ ἀκόμη φαύσωμεν εἰς τὴν ἐκτίμησιν τοῦ ἀληθοῦς καὶ δικαίου. Αὐτὰ τὰ στοιχεία ὑστεροῦσας δὲν ἐδόθησιν· ὁ ἐντὸς ὑπουργός τῶν Ἑσωτε-
ρικῶν ἑνώμετο, ὅτι ἦδυνατο νὰ ἐπαρχεῖσθαι εἰς ἑκεῖνας τὰς προφορικὰς πληροφορίας, τὰς ὑποίκων ἑδίκη κατά τὴν ἄγριον τοῦ, διὸ καὶ σὴ-
μερον ἐπανέλθου τὴν ἀκίνησην. μει ἐπεὶ δὲ, ὅτι αὐτὰς ἑνωίς μένον νὰ δώσῃ τὰς πληροφορίας, τὰς ὑποίκως ὅμως δὲν εὐρίσκει ἀρκοῦσασ. Εὐρί-
σκομαι πάλιν εις την άνάγκην να ἐπαναλάβω σκέψεις τινάς περί τούτου, ἀλλα μὴ ἐπιμένων πολύ, καθόπον η Βούλη ἔζερεθή κατά την πρώτην άνάγκην, οὐδὲ πρέπει να γίνεται τες φορτικὰς ἕναντι ἑκείνων, οἱ οποίοι ἔχουν σχηματίσει πέποθήσαι· δὲν πρέπει ὁμοί να παραλείπηται καὶ ἡ ἐξέτασις των πραγμάτων, ἐφ’ ὅσον εἶναι εἰς ἡμᾶς ἐφικτόν.

Εἶχον θεωρήσει τὸ σοῦν δυσανάλογον, λόγῳ τοῦ κεφαλαίου καὶ λόγῳ τῶν ὑπηρεσιῶν τὰς ὑπολείπει ἡ Ἐταιρεία, καὶ ἔξερεν τῶν φόβων, μῆπερ εἰς τῆς δυσαναλογίας ταύτης προέλθη τὸ κακόν, ὡστε νὰ μὴ ἀποκηρυκοῦται μόνον ἡ Ἐταιρεία, ἀλλὰ νὰ λαμβάνῃ καὶ ἐφόδια διὰ τὸν ἄγνωστον, τὸν ὑποίκον μέλλει νὰ υποστῇ ἀπέναντι ἄλλων ἔταιρων. Ἐθεώρησαν πολλοὶ, καὶ μάλιστα ὁ ἐντυπὸς βουλευτής Σύρου, ἡ κ. Δούμας, ὅτι οἱ ὑπολογισμοί, τοὺς ὑποίκους ἔκαμα, δὲν ἦσαν καταλήλοι, καὶ ἵσταν καὶ ἦσαν τρόντες, διὸτι δὲν ἔμειν ἐν τοῖς τοιούτως ἐντριβόντως. Δὲν εἶχον ὁμοία ἄλλα στοιχεία, ἐπὶ τῶν ὑποίκων νὰ στηρίξω, οὐδὲ διδόμενα ἄλλα. Διὰ τούτω ἔξηται τὰ περὶ τῆς αὐτοκρατικῆς ἐταιρείας τοῦ Λόγγος, καὶ εἰπὼν τινὰ, τὰ ὑποίκω καταδείχθησαν ἑπεκτα, ὅτι δὲν ἦσαν ἀκριβῶς· ἔζητον λοιπὸν τὴν συμβασίαν τοῦ Λόγον παρά τοῦ πρακτορείου, τὸ ὑποίκων προθύμως μ’ ἔχοντας καὶ τὴν συμβασίαν καὶ τὸν ἱσολογισμόν. Κατὰ τὸ ἄρθρον 2 τῆς συμβάσεως ταύτης τῆς συναφείας κατὰ τὸ 1878, ἡ Κυβέρνησις ἀναλαμβάνει ἀντὶ πάσης ἀποζημίωσης νὰ διδῇ εἰς τὴν ἔταιραν διὰ μὲν τὸς πλαίς ἀπὸ Κωνσταντινούπολεως μέχρι Βάρνης—αὐτὴ εἶναι, φαίνεται, ἡ ἐγχώρος γραμμὴ διὰ τὴν ἔταιραν—ἀνὰ 4 φορίνα δι’ ἐκατὸν μίλιον, καὶ πάλιν ἀπὸ Τερεύστης μέχρις Αλεξανδρείας καὶ Κωνσταντινούπολεως ἀνὰ 4 φορίνα 1 καὶ 80/0 ἐκατὸν μίλιον, δι’ ὅλας δὲ τὰς λοιπὰς γραμμὰς φορίνα 1 καὶ 15/0; αὐτὴ εἶναι ἡ ἀποζημίωσις, προστίθεται δὲ καὶ ἡ ἐξής παράγραφος, ὅτι ἐν συνόλω οὐδέποτε ἡ ἀποζημίωσις ὑπερβαίνει τὸ σοῦν τῶν 1,300,000 φορίνιων· αὐτὸ εἶναι τὸ ἀνάστατον σοῦν. Ἐκ νὰ ἔταιρα ἀναπτύζῃ τὰς γραμμὰς τῆς καὶ διανύσῃ πολλὰ μέλια καὶ δἰκ τοῦ ἀδρόματος φθάσῃ εἰς μεγαλείτερον σοῦν, δὲν δικαίωτοι νὰ λάβῃ πλέον τῶν 1,300,000· αὐτὸ εἶναι τὸ μάζι τὰς ἀποζημίωσις. Αὐτὴ εἶναι ἡ σύμβασις· αὖ δὲ ἐν τῷ ἱσολογισμῷ ἀναφέρεται ἀκόματον σοῦν, περιλαμβάνει καὶ ἄλλας καμάκες τεχνητομαχίας. Τόρα ἐρχόμεθα εἰς τὴν περιουσίαν τοῦ Δόρου.
διότι ἔγραμεν ἀναλογίαν μεταξὺ περιουσίας καὶ ἀποξημιώσεως. Ἡ πε-
ριουσία τοῦ Δώδη εἶναι 23,855,000 φορίνια.

Σκούλογα. Τὸ μετοχικὸν τῆς κεφαλαίου πόσον εἶναι;

Καλλιγα. Αὐτὴ εἶναι ἡ περιουσία ἡ σημερινὴ τῆς ἐταιρίας, ἦτο 71 ἀτομόπλοια 18,000,000· εἶναι καὶ ἕλλη τινα, ἡ ἄξια τοῦ ναυ-
πηγείου, γνωρίζετε δὲ, ὅτι τὰ ναυπηγεῖα τοῦ Δώδη εἶναι ἐκ τῶν πρώτων ναυπηγείων τῆς Εὐρώπης, ἐκτιμώμενα 3,000,000 καὶ πλέον τὸ ἄθροισμα ἕλον εἶναι 23,855,000 φορίνια.

Ῥικῆ. Ἀπαρχεῖ τὸ μετοχικὸν κεφαλαίον ἐκεῖ ἀναγεγραμμένον;

Καλλιγα. Ἐνδέχεσται νὰ ὑπάρχῃ, καὶ τὸ ἀνεξίτησα. Δέγιοι, λοι-
πόν, ὅτι κατ' ἀυτὴν τὴν ἀναλογίαν, τὴν ὑπολογίσαν, τοῦ κεφαλαίου πρὶς τὴν ἀποξημίωσιν, εὐρίσκομαι, ὃτι λαμβάνει 6 τοὺς /'.

Σκούλογα. Νομίζω, ὅτι δὲν εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸς ὁ υπολογισμός,
τὸ νὰ λάθωμεν ὡς βασικὸν τὴν φανομένη περιουσία τῆς ἐταιρίας, κωρίζεται νὰ γινομένων ποικὶ εἶναι τὸ κεφαλαίο καὶ τὸ παθητικὸν αὐτῆς, διότι ἐνδέχεται τὰ ἀτομόπλοια αὐτὰ νὰ χρεωστοῦν. Διὰ τὸ κρίνωμεν λοιπὸν ἀσφαλῶς, πρέπει νὰ γινομένων, ποικὶ εἶναι τὸ με-
τοχικὸν κεφαλαίον τῆς ἐταιρίας καὶ ποικὶ τὸ ἐνεργητικὸν καὶ τὸ πα-
θητικὸν.

Σωθηροπούλου. Δὲν ἴμπωρεῖ νὰ χρησιμεύσῃ ὡς βάσις τὸ ἐνεργητικὸν καὶ τὸ παθητικὸν.

Καλλιγα. "Εγράμεν ἕνα δρᾶσιν χοτεινὸν· τὸ ἐλάχιστον φωτεινὸν σημεῖον ἐν αὐτῷ ἐφελκύει τὴν προσοχὴν μου.

Κομνηνοσ φού. Αὐτὸ θὰ συντίσῃ.

Σωθηροπούλου. "Αν μοι ἐπιτρέπητε, θὰ σας δώσω προχείρως μιὰν ἀπάντησιν.

Καλλιγα. Ξεχαρίστως.

Σωθηροπούλου. Σὰς λέγω, ὅτι ἴδυνατο νὰ ὄντο διπλάσιον τὸ ἐνε-
ργητικὸν τῆς ἐταιρίας, καὶ νὰ μὴ εἰχὲ οὐδεμίαν ἀποξημίωσιν, ἔὰν δὲν ἀναλάμβανε γραμμής ἀχόνους, αἱ ὑπολογίζωμεν εἰς ἐξοδία. Λοιπὸν πρέπει νὰ ἑξετάσῃ, εἰς ποῖα βάρη καὶ ποῖας ἀπαναλαβοῦν ἡ ἐταιρία. Ημιποτείτα νὰ εὑρίσκετε ἐταιρίαν, ὡς νὰ ἔχῃ 100,000,000 φοινίκα ἐνεργητικὸν καὶ νὰ μὴ λαμβάνῃ οὐδεμίαν ἀποξημίωσιν, διὰ τὸν λόγον ὅτι αἱ ἐργασίαι, τὰς ὑπολογίς ἐκτελεῖ, τὴν ἀποξημίωσιν.
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝ. ΑΤΜΟΠΔΟΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΓΕΙΑ. Κυριεύεσθη, νομίζω, υπό τάς ίδεας τής ἀναλογικής φιλολογίας.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Πεθανόν.

ΚΑΛΛΙΓΕΙΑ. Καί ἐξ αὐτῆς μεταφέρετε εἰς τό ἔδαφος τούτο τάς σκέψεις σας. Τότε βεβαιώς ἀποτείται νὰ γνωρίζετε καὶ τάς ζημιὰς, ὁ δὲ κ. ὑποργός τῶν ἐσωτερικῶν ἡδύνατο νὰ σάς βοηθήσῃ εἰς τούτο. Ἀλλὰ δὲν μᾶς ἔκαμε τήν χαρίν νὰ φέρῃ πληροφορίας, καὶ σήμερον ἐπανέλαβα τήν παράκλησιν.

ΔΟΥΜΑΣ. Ἰδοὺ, κ. Κάλλιγειά. (δεικνύει τῶν καταστατικῶν) ἦλθα μετοχῆς ἐν κυκλοφορίᾳ 12,000,000.

ΚΑΛΛΙΓΕΙΑ. Λατόν τι λαμβάνει ἀποζημίωσις; 10 %, βλέπετε, εὑρομεν τήν ἀναλογίαν τῇ βοήθειᾳ τοῦ κ. Δοῦμα, ὥστε θέλετε νὰ λάβωμεν καὶ ἐδώ τήν ἀναλογίαν; Ὡ κ. ὑποργός τῶν ἐσωτερικῶν εἰχε τυόντο τήν καλοσύνην, νὰ μει δύσῃ ἐνα ἰσολογισμὸν τῆς ἀτμοποίητης ἐταιρίας τοῦ 1877, ἐδώ βλέπομεν, ὅτι ἐξεδύνησαν μετοχιά 7,905, ἐπομένως κεφάλαιον 3,900,000.

ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΣ. "Ωστε εἶναι 12 %.

ΚΑΛΛΙΓΕΙΑ. Εἶναι 20 %, Θέλετε τήν βοήθειαν τοῦ κ. Δοῦμα (ἐλξ.-ρώτης).

ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΣ. Αὐτὰ δὲν ἔχουν σχέσιν.

ΚΑΛΛΙΓΕΙΑ. Θέλετε τόν γνώμονα αὐτῶν ν’ ἀργίσωμεν κατὰ μέρος; Τότε ἔρχομαι νὰ σᾶς ἐρωτήσω, ποία εἶναι ἡ ζήμια τῶν ἀγῶνον γραμμῶν, καὶ ἰδοὺ πιστάτε.

ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΣ. Αὐτό δὲν λαμβάνεται υπ’ ὧν, λαμβάνονται υπ’ ὧν ὅλη τὰ ἱγραμματα, καὶ σωμίζει ἄγονοι, διότι εἶναι ἐδώνατο νὰ ἐξακριβωθῇ τῷτο; λαμβάνονται δὲ υπ’ ὧν τά μέλια τῶν γραμμῶν αὐτῶν ὅπως καὶ κατὰ τήν συμβασιν τῆς ἐταιρίας Lloyd, ἂν ἔχω ὑπ’ ὧν, καὶ ἐκεῖνων τῶν ἐταιριῶν τῶν ναυτικῶν διαπρομισσῶν: αὐτὸ δὲ τὸ ὑπόν έπετε περὶ 1,300,000, δὲν εἶναι ἄκριτες, διότι τὸ ἰσολογισμὸς τοῦ 1879, τόν ὑπόν ἔχω ἀνὰ χείρας, ἀναφέρει φαράγχια 1,674,472.

ΚΑΛΛΙΓΕΙΑ. Ἀλλὰ ἐλεγονύσατε, ὅτι συναρτισμοῦται τὰ ταχυδρομικά.

ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΣ. "Ολα εἶναι ταχυδρομικά κατὰ τήν ἐπιγραφήν τοῦ εἰρημένου κονδυλίου.

Π. ΚΑΛΛΙΓΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ
ΚΑΛΑΙΓΑΣ. Ίδον, βλέπετε, ζητούμεν πληροφορίας, καὶ ἀρνείσθε νὰ τὰς διώσῃτε· σὰς φέρω τὴν σύμβασιν, καὶ ἀρνείσθε νὰ τὴν ἀναγνώσητε. Τὰ ἑμφανίζει αὐτὸς ὁ τρόπος.

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ. Ἐπειδὴ ἐπαναλαμβάνετε συγχὰ τὸν λόγον τῆς ἀρνήσεως, σὰς λέγω, ὅτι τὰς πληροφορίας ταῦτας ὑπέβαλον τὴν παρελθόσιαν Δευτέραν ἐνώπιον τῆς Βουλῆς, ἀλλὰ σεῖς δὲν εἴχετε ὑπομονὴν νὰ τὰς ἀκούσητε, ἀνεχωρήσατε. Ὁ στενογράφος τὰ κατεχορίσαν εἰς τὰ πρακτικά, τὰ στενογραφήματα ἐθημοσευθήσαν, λάβετε τὴν καλοσύνην νὰ τὰ ἰδῆτε, ἀρνηθεὶς δὲν ὑπήρξεν. Ἑγὼ ὑπεσχέθηκαν κατὰ τὴν Δευτέραν σὺξήτησιν νὰ τὰ ὑπόβαλω, ἐν τούτως τὰ ὑπέβαλαν εἰς τὴν ἀ σὺξήτησιν, ἀλλ’ ὑμεῖς ἀνεχωρήσατε. Εἶμαι ἐγὼ κατὰ τοῦτο ἐνοχὸς.

ΚΑΛΑΙΓΑΣ. Δυστυχῶς ἀνεχώρησα· ἀλλὰ δὲν ἐπίστευκα, ὅτι δὲν ἑξέλετε καταθέσει ἐγγράφους πληροφορίας.

ΤΡΙΚΟΥΠΗ. �uations εἴμεθα παρόντες, καὶ περὶ ἀγόνων γραμμῶν δὲν ἴκνουσαμεν τίποτε· σκέψεις ἤκουσα καὶ εἰκάσια.

ΚΑΛΑΙΓΑΣ. "Α! εἰκάσια κἀκινη καὶ ἐγὼ.

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ. Δὲν ὑπάρχει οὐδὲν βεβαίως, εἰς τὸ ὑπόθεν νὰ ἴκνοι ἐγγεγραμμέναι καὶ χαρακτηρισμέναι αἱ ἀγόναι γραμμαί· δὲν ὑπάρχει οὐδείμα κατάστασις, εἰς τὸν ὑπόθεν νὰ ἴκνοι ἐγγεγραμμένη ἡ ὑπόταν διὰ τὰς ἀγόναις γραμμαῖς. Τὰ ἔθελες, νὰ σὰς παρουσιάζω, πράγματα, τὰ ὑπόθεν νὰ ὑπάρχουν; Σας εἰπαν δὲ, ἴδον ὑδηνήθηκε νὰ πληροφορηθῇ ἐκ τῆς υπηρεσίας τοῦ υπουργείου· καὶ ἐν τοῖς πληροφορικαῖς ταύτισις ὑπάρχουν καὶ αἱ σκέψεις, τὰς ὑπόθεν ὑπέβαλον, ἀλλὰ πᾶσας αἱ πληροφορίας, τὰς ὑπόθεσις ἠξήνησα, ὑπεδιδήθησαν διὸ ἤτο ὅνωτον, τὰ ἀδύνατα δὲν ἴμπορούμεν νὰ τὰ κάμψαμεν ἄνωτα.

ΚΑΛΑΙΓΑΣ. Δὲν μοι φαίνεται, ὅτι διεφαρμείται ἡ υπηρεσία τοῦ υπουργείου, ἐὰν εὔφημοιτο εὐστερημένη τοιούτων πληροφοριῶν, ὅστις αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργον τῆς ὑπηρεσίας. "Ἀν θέλετε νὰ δεχθῶμεν, ὅτι ἡ υπηρεσία σας εἶναι ἄλλης, δὴν διστάξω νὰ τὸ παραδεχθῶ· ἐὰν θέλετε νὰ δεχθῶμεν, ὅτι οὔτε ὥθησαν ἐδώσατε εἰς τὴν υπηρεσίαν, ἐπίσης δὲν διστάξω νὰ τὸ παραδεχθῶ· ἐὰν θέλετε νὰ παραδεχθῶμεν, ὅτι οὔτε τὰς θέλετε τὰς πληροφορίας, καὶ αὐτὸ τὸ παραδέχομαι· ἀλλὰ νὰ λέγητε, ὅτι εἰς τοῦτο πρέπει νὰ ἀρκεσθῶμεν, δὲν συμφωνῶ· δὲν συμφωνῶ, ὅτι πρέπει νὰ διδώμεθα ἀποζημίωσιν 660,000 ἐν ἀγορᾷ.
τῆς αἰτίας. Μάς φέρετε ἄξεστον λίθον, τὸν λεγόμενον βαίτυλον, καὶ μᾶς λέγετε νὰ τὸν καταπλωμὲν ὡς ὁ Κρόνος. Ἀλλὰ διατὶ ἔχον ὑπαλληλής τὰ ύπουργεῖα, παρὰ δὲν αὐτὴν τὴν ὑπηρεσίαν, διὰ νὰ παρασκευάζωμε τὰ πάντα, ὥστε ὁ ύπουργὸς ἐν γνώσει τῶν πραγμάτων νὰ προβαίνῃ ὡς τὰς σκέψεις του; Λοιπὸν εὐρίσκομαι εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ σὺζητῶ μετὰ ύπουργοῦ, μὴ ἐκπληρώσαντος τὸ καθῆκόν του.

Κοιμούμαι ουροῦ. Ἐγεῖ ἡν ἡ βιομηχανικὴ Τράπεζα νὰ κάμῃ δάνεια ναυτικὰ;

Καλλιγε. Σηκι θέλετε νὰ θείζετε, ὅτι ἐγὼ εὐρίσκομαι πάντοτε ἐν πταίμαστε, καὶ δὲν δικαιοῦμαι ὡς ἀπταῖστος νὰ βίπτω τὸν λίθον κατ' ἄλλον· περὶ τοῦτον κατόπιν. Μᾶς φέρετε λοιπὸν αὐτὸν τὸν ἄξεστον λίθον καὶ μᾶς λέγετε νὰ τὸν καταπλωμέν, ἄλλη ἑπέται ἐκ τούτου, ὅτι ἐπράξατε τὸ χρέος σας; ἐγὼ τὸ ἀμφιθάλλω. Η ψφος μας εἶναι ψηφιο μη περισταμένη, διότι δὲν μᾶς λέγετε, διατὶ διδόνται αἱ 660,000-μόνων, διότι ἡ Ἐταιρεία πάσχει; ἡμπορεῖ νὰ πάσχῃ καὶ ἀπὸ κακήν διοικήνην εἶναι ύπολειμμοίνον τὸ Κράτος νὰ διορθώνῃ τὰ σφάλματα τῆς διοικήσεως τῆς Ἐταιρείας;

Παναμικαλλογιούλος. (Ὑπουργός τῶν Εσωτερικῶν). Δίδω ἄκομη μίαν πληροφορίαν, τὴν ὑποίκην παρέλευξι προχθές, κατὰ τὸν τελευταίον ἱστολογηματός τῆς Ἀτμοπλοικής Ἐταιρείας, τὸν ὑποίκο ἔχετε ἀνὰ χεῖρας, ὥστε ἡ περιουσία τῆς Ἐταιρείας ἀνέρχεται εἰς 5,577,983· εἰσέπραξεν 1,465,144, καὶ ἐντόξωκα περιλαμβάνει καὶ ἡ χρηματικὴ χρήσεις τῶν 650,000, καὶ ἐδαπάνησεν 1,309,627· ἐπομένως τὸ περισσεύμα εἶναι 156,000.

Ραλάιν. Εἶναι ὡς εἰκονικὰ. Ἀπὸ τοῦ 1877 δὲν ἐγίνε πλέον ἱστολογισμὸς.

Καλλιγε. Ἐγὼ ἐξακολουθῶ τὰς σκέψεις μου· λέγω, ὅτι δὲν ἐφθάσαμεν νὰ ἀναλύσωμεν τὰ στοιχεῖα, εἰ δὲν συγκεῖται τὸ ποσόν, τὸ ὑποίκον ψηφίζομεν, ἀφ' ἕνω δυνάμεθα νὰ εὑρόμεν αὐτὰς τὰς ἀγόνους γραμμάς. Ἐγὼ ἐδοκιμάσα τὸ τὰς εὕρω, σὰς εἴπον δὲ, ὅτι εἶναι ἡ ἀπὸ Σκοπέλου μέχρι Ἐλλάδας καὶ ἡ τῆς Ἀκαρνανίας, καὶ ὁ ἐντύμως βουλεύσες Πάλλης μᾶς ὑπέδειξεν, ὅτι καὶ ἡ γραμμή τῆς Ἀκαρνανίας δύναται νὰ καταστήσει προσοδοφόρος διὰ προσγείωσις εἰς τὴν Σάμην, ὅπω ὑπάρχουν πολλοὶ ἐπιπλάται. Λοιπὸν λέγω, τόσα μίλια θέλετε νὰ ὑπολογίσητε ἀπὸ
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

Σκοπίου μέχρι Θήρας: οι υπολογισμοί 200 μίλια, και δεν λαμβάνω την ευθεία γραμμήν....

Π. Μπούμπογιας. Είναι πολλά.

Καλαίγας. 'Αν λοιπόν δώσετε μίαν αποκηρύσειν των 200 ακούσων μιλιών καθ' εδομάδα, πόση θα ήταν ακόμη η αποκηρύσεις; Δάγκμε ανά 10 δραχμά το μίλιον, το άνωτερον ποσόν της ατομικής απο-κηρύσεως, και έχετε 2,000· η γραμμή της Ακαρνανίας είναι 100 μίλια, ώστε η εναλλαγή είναι 3,000. Λοιπόν εάν έλθετε εις την ανάλυσιν των στοιχείων, θα εύρεστε, ότι 3,000 δραχμαι καθ' εδομάδα άρκούν, δηλ. το άνωτερον, το υπότερον δείχνει η Κυβέρνησις της Αττικής εις την έταιρίαν, και μάλιστα χάριν πολιτικού σκοπού. Λοιπόν ίδιου, ότι δεν εύρισκομαι μακράν της άληθείας τον γνώμονα αυτόν παραδεέχεσθε;

Είτον, ότι το συμφέρον δεν είναι γενικόν αυτής της έταιρίας, όπως είναι των άλλων έταιρών, διότι είναι εις ἀλήθειας χειράς αι μετοχαί, και είχον ζητήσει τόν κατάλογον, ει δυνάται μεταξύ πόσων μετόχων διανέμονται αι μετοχαί. Ο κ. υπουργός των ἐσωτερικών μας έφερεν έναν κατάλογον, και πρόσπηρεν ἐνόμισα, ότι είχον εκείνον, το υπότερον εξήτουν την ημέρας; ήτον ο κατάλογος του 1870, και είναι γνωστόν, ότι έκποτο εγκενέτο δις κυριεύων των πολλών μετοχών εις ἀλήθειας χειράς. Εγώ είχον ζητήσει τόν κατάλογον τῆς τελευταίας συνελέυσεως· ἀρα καὶ ἐδώ είναι ἐλλειψες πληροφοριῶν, ώς το πρώτον ήτον ἄρνησις.

Παπαμιχαλοπούλου. Λοιπόν είμεθα ύπο δινεκή ἐλεγχον καὶ κατηγορητήριον;

Καλαίγας. Διατί ἀλλο είναι η Βουλή; Θέλετε να ήσθε ένεια ἐλεγχον; ἀλλος λόγος. 'Αλλά σεις καυχάζοσθε ἐπὶ συνταγματικότητα; ή θέλετε να ἔχετε πονοκέφαλως, διὰ νὰ καταπίνουμε λίθως;

Παπαμιχαλοπούλου. Εἰς τὴν ἐκθέσειν τοὺς κατεστίας καὶ σεις.

Καλαίγας. Ἐγὼ ἡθέλησα νὰ ἐξετάσω ἐν λεπτομερείας. Η ἐκθέσεις συνετάχθη συλλήξθην περὶ ὁλων. Ἐκείνην τὴν ὁράν τῆς συζήτησις, ἐν τῇ ἐπιτροπῇ, τὰ πάντα ἐγένοντο ἐν ἀκαρεί, καὶ εύρον ἐκεῖ ὅλως ἐνθουσιώδεις· δὲν ἤμπορος νὰ ἐξετάσω τίποτε, καὶ ἄκαιρα μένον παρατηρήσεις ἐπὶ δῶι κεφαλαίων ἐπέτει ἐν τούτῳ, ὅτι ο σωπόν παραδέχεται τὰ πάντα; 'Η νομική, ὅτι ἔπρεπε νὰ κάμω εἰς τὴν πρώτην
ΠΕΡΙ ΚΥΡΟΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΛΑΗΝ. ΑΤΜΟΠΙΟΛΙΑΣ 437

συνεδρίασον ὅλας τὰς προτάσεις μου, διὰ νά ἐγὼ τὸ δικαίωμα νά τὰς ἐπικαλεσθῶ καὶ μετὰ ταῦτα:

"Ερχομαι τώρα εἰς ἔλλοθ θέμα, τὸ ὑπόνοι ἐπίσης εἶναι ἐναντίον τῶν ἱδεῶν μου, ὅσα ἔχω περὶ ἔλευθερίας συναγωνισμοῦ, καὶ ἀνθισσαμαι εἰς τὰ ἄρθρα 3 καὶ 4, ἦτοι εἰς τὴν ὑποχρέωσιν προγνωστοποιήσεως τοῦ τιμολόγιον καὶ συστάσεως πρακτορείων. Περὶ τοῦ τιμολόγιον δὲν ἐπικαλεμένω ἕκεῖνα, τὰ ὑποῖα εἶπον ἐννοώ, ὅτι ἡ προγνωστοποίησις τοῦ τιμολόγιον ἔχει ὑφίσταμένον σκότον. Διὰ ποίαν αὐτίκα νά ἐκή γνώσιν ἡ Ὀθωνής τοῦ τιμολόγιον ἕκεῖνον, ὡστε εἶναι ἐλευθερος νά μεταβάλῃ, ὅταν ἔθη, τὸ τιμολόγιον τοῦ; Ἡ Ὀθωνής δὴναται πάντοτε νά ἐκή γνώσιν, μακράνονα ἀπὸ τὸν διευθυντὴν τῶν ἀτμοπιολίας. Τὸ τιμολόγιον πάντοτε ἀναγκαίως προχρηματίζεται προγνωστομένος πρὸς γνώσιν τῶν κοινῶν καὶ διὰ τῶν ἐφημερίδων, ὡστε προσέλθουσιν νά ἐπιθάται. Δὲν εἶναι λοιπὸν σπουδαῖον. Ἡ στουδικός ὁμιλίς ἀναρχίνεται, ὅταν τοῦτο γίνεται ἐπὶ τοιαύτη προθέσει, ὡστε ἀνταγωνικήται ἡ Ἐσταρία ἡ Ἀτμοπλοίον ἐγκαίρως, δυναμένη ἐντὸς 24 ὡρῶν καὶ αὐτὴ νὰ καταδιπλάζῃ τὸ τιμολόγιον, καὶ τοιούτως πάνω νὰ προσέλθῃ τὴν συρροήν τῶν ἐπιθατῶν εἰς τὰ ἴδια ἐκείνης ἀτμοπιολίας δι’ ὑποτιμήσεως ἀναλόγου. Δίδεται καθός νὰ εἰδοποιήσῃ τὸ κοινόν ἡ Ἐσταρία, ὡστε προστρέψωσιν τὸ μειόθην τιμολόγιον τῆς Ἐσταρίας. Ἡ Ἐσταρία προ-

λαμβάνουσα, θέλει θεία τὸ τιμολόγιον τῆς ἡ Ἰσον ἡ κατώτερον, διὰ νὰ ὑπερισχύῃ ἐν τῷ συναγωνισμῷ. Βεβαιῶς ὁ σκοπός δὲν δύναται νὰ ἄρῃ ἐκλεσ. Ἡ Ἐσταρία εἰς τὸ δεύτερον, τὸ ὑπόνοι ἔχει συνεπείας σκικτρώσεις, εἶναι δὲ ἡ ἐπιβαλλομένη ὑποχρέωσις πρακτορείων εἰς ὅλους τοὺς σταθμοῦς. Πράκτορας εἰς ἀκτοπλοίας, καὶ χάρικας καὶ ἐπιτηδεύσεις εἰς ἀκτοπλοίας, διότι καὶ ἐν Ἡρωσίᾳ δίδεται ἀποζημίωσις, ἄλλη δὲν μοι ἐφαρὲ καὶ ἐν πεινήτηρον.

ΔΟΥΜΑΣ. Ἐφέρατε σεῖς σήμερον τὴν ἔσταρίαν Λόουδ, ὅτις λαμβάνει 1,300,000 φιόρδιαν.

ΚΑΛΑΙΓΑΣ. Τώρα ὁμιλοῦμεν περὶ Ἡρωσίας: εἶδον τὰς τὴν ὑπάρξει, μεταβάλλο-

μεν τὸ θέμα. Τι συμβαίνει λοιπὸν εἰς τοιαύτας μεγάλας ἔσταρίας, καθὼς εἶναι ἡ τοῦ Λόουδ, ἡ Ἡρωσία; Διάκρισις μεταξύ ἀκτοπλοίας καὶ τῶν ἐξωτερικῶν γραμμών δὲν γίνεται, ἄλλη ἡ ἀκτοπλοία πρὸς τὰς ἐξωτερικὰς γραμμὰς εἶναι 1 πρὸς 100 καὶ 1 πρὸς 1000, ὅστε φυσικά
οὔτε προσοχή διδέται, πόσα ἀναλογοῦν εἰς τὴν ἀκτοπλοίαν. Πολὺ διαφέρει, ὅταν διδέται ἐπιχορήγησις εἰς μόνον τὴν ἀκτοπλοίαν. Ἄλλοι ἀπεγράφεται τὴν ἐπιθεμένος τοῦ συναγωνισμοῦ ὁ ἐντὸς Πρωθυπουργὸς, δὲν εἶναι δὲ παρόν, διὸ ἀναβάλλω τὴν ἀπάντησαν, ὅταν ἠλθεῖ. ' OMITTO περὶ τῆς ἐπιθαλλομένης ὑποχρεώσεως πρὸς σύστασιν πρακτορείων. Ἐλθομεν πρακτικῶς νὰ ἔξετάσωμεν τὸ γεγονός, τὸ συμβαίνει. ' OMITTO πλείστους λιμένας εἰς ἐλαχίστα διαστήματα. Ὕποθέσατε, ἀναχωροῦμεν ἀπὸ Πειραιῶς εἰς Λήγαναν, ἐκεῖθεν εἰς Πόρον, εἰς Σπέτσαις, εἰς "Γάδραν, ἕνθα θέλητε καὶ εἰς Μέθανα, εἰς Ναύπλιον, εἰς Μύλους, εἰς Ἀστρα, εἰς Γόθουν, εἰς Καλάμας, εἰς Πάτρας, εἰς Κυλλῆνα, εἰς Ζάκυνθον καὶ καθεξής ὑποθέσατε, ὅτι εἶναι ἀνάγκη πρακτορείων εἰς ὅλες αὐτὰς τὰς ὑποθέσεις . . . .

Παπαμιχαλοπουλος. Διὸ μοι διδεῖτε μίαν ἐξήγησιν; διατι ἡ "Ἀτμοπλοῖνη γέμις τοῦτο καὶ ἡ ἑταρία τοῦ Γουδη καὶ τοῦ Γιαλούση ἐδιέγραψαν νὰ ἔχουσι πρακτορεία;

Καλλιγάς. Δέν τοὺς ἔρωτι ἐνοῖ, οὔτε ἀντιπρόσωπος τῶν εἰμαί.

Παπαμιχαλοπουλος. Δένο, πῶς νομίζετε αὐτὸ, τὸ νὰ μὴ ἄρνηθομι νὰ ὑπεξήησαν;

Καλλιγάς. "Ἐχον πάντες οὔτοι τὸ αὐτὸ συμφέρον, νὰ ἀποκλείσθων ὅλους τοὺς ἄλλους. Μὴ νομίζετε, ὅτι τοὺς θεωροῦμε, ὅτι εἶναι σύμφωνας ἐναντίως ὅ Γιαλούσης καὶ ὁ Γουδης: εἶναι τῆς αὐτῆς ζύμης, ευσποδικεῖται garinw.

Παπαμιχαλοπουλος. Περὶ αὐτῶν πρόκειται τώρα.

Καλλιγάς. "Εστείς νομίζετε: ἐγὼ δὲν ὑμιλώ οὔτε υπὲρ τοῦ Γιαλούση, οὔτε υπὲρ τοῦ Γουδη.

Παπαμιχαλοπουλος. Περὶ αὐτῶν πρόκειται.

Καλλιγάς. "Οξί, κύριε! πρῶτον ἐστείς πρέπει νὰ ἔχητε μίαν ὁρασίαν ἐκτακτον, νὰ βλέπετε εἰς τὸ βάθος τῆς καρδίας μου. Ἐγὼ δὲν ἠξεύρω ἄλλο, παρ' ὅτι οἱ Ἰσσοῦνται εἰσδύουν εἰς τοὺς μυχρὰς τῆς συνειδήσεως.

Παπαμιχαλοπουλος. Ἐγὼ βεβαιώμεν διαμαρτύρωμαι διὰ τοῦτο, ὅτι ἐγὼ θέλω νὰ εἰσέλθω εἰς τὴν καρδιὰν σας.

Καλλιγάς. Καὶ νομίζετε, ὅτι εἶναι δυνατῶν; . . .

Παπαμιχαλοπουλος. Καὶ ὅσοι μὲ γνωρίζουν, μύνανται νὰ τὸ ὁμολογήσουν.

Καλλιγάς. Χαῖρε πολὺ δι' αὐτὸ, ἀλλὰ σὰς παρακαλῶ νὰ ἀφήσετε
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝ. ΑΤΜΟΠΛΟΙΑΣ 439

tους τρόπους τών Ἰησουσίων, καὶ νὰ μὴ ζητῆτε νὰ ἐμβλέπετε εἰς τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς.

Παπαμιχαλοπούλου. Εἰς τὰ πράγματα: παρεξηγήθην.

Καλλιάνη. Τότε διδήτε εἰς ἑμεῖς τὸ δικαίωμα νὰ σᾶς ἀνταποδοῦσι, ὅτι σὲς ἀμακύνητο υπὲρ τῆς Ἀτμοπλοίας Ἑταιρίας.

Παπαμιχαλοπούλου. Παρεξήγηθην, καὶ διὰ τοῦτο διδὼ αὐτὴν τὴν ἐξήγησιν, λέγων, ὅτι σήμερον ἔχουμεν ὅπ' ὅμοι μας αὐτὰς ταύτας τὰς ἑταιρίας, καὶ ἀνέφερον τὰ γεγονότα.

Καλλιάνη. Ἐγὼ εἶπον, ὅτι θέλω ἔλευθερον συναγωγισμὸν: δὲν εἶπον οὐτε Γιαλούση οὐτε Γουθῆ, οὐτε τὸ ὄνομα ἀνέφερον.

Παπαμιχαλοπούλου. Δὲν εἶπον καὶ ἐγὼ . . .

Καλλιάνη. Τότε τὰ συμφημίζομεν. Λέγω λοιπον, ὅτι ἐπιθάλλοντες αὐτὴν τὴν ὑποχέρωσιν, οὐδὲν ἔλλο δηλοῖ, ἢ ὅτι προτίθεσθω νὰ ἐπιθάλλησθαι βάρα ἄφορτα, δι' ὅν καθίσταται ἄδικας ἢ ἐπιτιθέμενοι. Διὰ τὸ ἔχει πᾶς ὁ ἔχων ἀτμόπλοιον πρακτορεῖον εἰς Ἀπειραν καὶ ὅπου ἔλλοθεν εἴπομεν, πρέπει νὰ συμφωνήσῃ μετὰ τοῦ πρακτορὸς ἀμοιβήν, ὅποιαν κατὰ ἐλάχιστον 5 τοὺς 1/6, καὶ αὐτὸ θὰ συμβῇ εἰς ὅλους τοὺς σταθμοὺς, καὶ αὐτοὶ οἱ πρακτορεῖς δὲν εἶναι ἔλλος ἄγνοις εἰς τὴν διαχείρισιν, ἐπομένως ἢ ἔχει καὶ ἄλλας βλάβας. Ἐκθέτοντες τὰς ἑταιρίας εἰς ἄλλας αὐτὰς τὰς Ἰησούς, εἶναι ως νὰ λέγοντες: δὲν θέλομεν ἔλευθερον συναγωγισμὸν. Ἀλλ' ἔρχονται ὁ Γουθῆ καὶ ὁ Γιαλούσης, λέγοντες: τὸ θέλουν καὶ ἦμεις: ἠνωὸς ἀμέσως, ὅτι καὶ αὐτοὶ θέλουν νὰ περιορίσουν τὴν ἔλευθεραν τοῦ συναγωγισμοῦ, ἀποκλείοντες πάντα ἄλλον. Τάχα δὴ τοῦτο πρέπει νὰ τὸ δεχθῶμεν; Ὡστὶ πράττετε εἰς τὰ ἱπποδρόμια, καὶ ὁπότις ἐν Eaton καὶ ἐν Chantilly. Πρὸ τῆς ἱπποδρομίας ὑψηλοῦται οἱ ἀναβάται οἱ μέλλοντες νὰ σταθερομοίωσον, ὥστε νὰ γίνωσιν ἱσοδιαρείτες, καὶ εἰς τὸν ἐλαφρότερον προστίθεται ἀνάλογον βάρος. Τούτο θέλετε νὰ μηθῆτε, νὰ κατακτήσωτε ἱσοδιαρεῖς τοὺς ἱσπεῖς, καὶ δὴ τοῦτο ἐπικρεμάτε ἐν βάρος, μιᾶν πέτραν, πρὶν ἐξορμήσων ἄρ' ὑπόληψις: αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς σας:

Καὶ χθές ἀκόμη εἴπετε, ὅτι μὴ νομίζετε, ὅτι τὸ 3 καὶ 4 ἄρθρον τὰ θέλει ἡ ἑταιρία: τὰ θέλει ὁ Γουθῆς καὶ ὁ Γιαλούσης; καὶ πρὸς στυγμήν ἐνόμισα, ὅτι τὰ θέλουν αὐτοὶ, καὶ ἐνδέχεται νὰ τὰ θέλουν, καὶ τὸ πιστεύω. Ἀλλ' εὐρον ἐνα βουλευτὴν φίλον τῆς Ἑταρίας τῆς Ἀτμοπλοίας, ὅτι ζήσησιν ἐναντίον τῶν ἄρθρων 3 καὶ 4: ἐρωτώμε-
νος παρ’ άλλου, ενθερμοτέρου ύπερ τῆς 'Εσταρίας, διατι εφήρισεν εναντίον τῶν ἀρθρῶν 3 καὶ 4, φυσικῶτατα, ἀπήντησε, κατεψηφίσα, ἀφού ο’ ὑπογράφη μᾶς εἶπεν, ὅτι δὲν εἶναι ύπερ τῆς 'Ατμοπλοίας 'Εσταρίας, ἄλλ᾽ ύπερ τῶν Γιαλούση καὶ Χουδῆ (Ἰαράντης). Συνέβη αὕτη τε λετο φυσιολογίας να το εξηγήσατε;

ΣΚΟΥΛΩΝΗΣ. Ἐπιτρέπετε, κυρίες Καλλιγαλα, να σας διακόψω; Μοι ἐφάνην, ὅτι ο’ ὑπογράφα, τῶν ὑποθέν έκάμετε, ἀφορά εἰς ἑμέ. Το εφήρισα ύπερ τῆς ἀπαλείψεως τῶν ἀρθρῶν 3 καὶ 4 τοῦ νομοσχέδιου, καὶ μόνον διότι ο’ κ. ἐπί τῶν ἐνσωματικῶν ὑπογράφα, ἀγορεύων γρες, εἰπε δήτος, ὅτι τά ἀρθρα τούτα έτέθησαν κατά τῆς ἐσταρίας, ἀλλά καὶ διότι έχω τὴν έθελαν ὅτι, χωρίς να επιθάλωμεν νομοθετικά τὴν σύστασιν πρακτορείων, καὶ ἡ ἐσταρία καὶ οἱ ιδιωταὶ, οὗτες έχουν ἀτμόπλοια, θέλουσιν ἀναγκασθη εἰς αὐτῆς τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων να συστήσουσι πρακτορεία. Εξηγούμε. Δέν εἶναι δυνατὸν παρά να διορίσουμε πράκτορας εἰς οὓς τοὺς σταθμοὺς, ένθα εὐρίσκουμε να παραλαμβάνων  ἐπίθεται καὶ ἐμπορεύματα, διότι, εὰν ἀφήνουσι εἰς τὸν πλοίαρχον να παραλαμβάνη τὰ ἐμπορεύματα ἐν τῷ ἀτμόπλοιῳ, να τὰ ζυγίζη καὶ να ἐκδίδη τὰς φορτωτικάς, ο’ καρπός, τὸν ὑποθέν θέλει διάπανη τουωτοτρόπως τῷ ἀτμόπλοιῳ κατὰ τὴν προσέγγισιν, εἶναι πολύτιμοτερος, καὶ ἡ ταπατυ βραδύτης πολὺ δαπανηρότερη τῆς διατηρήσεως πρακτορείου. Αὐτὸ εἶναι οἱ λόγοι, δε’ οὗς εφήρισα ύπερ τῆς ἀπαλείψεως.

ΚΑΛΛΙΓΑΛΑ. Εγὼ δρώοις ἔσκαλολοθῶ λέγων καὶ ἐπιμένων καὶ ἐπαναλαμβάνων, ὅτι ἐντελῶς ἀδιαφόρω περὶ Γιαλούση καὶ Χουδῆ, καὶ λυποῦμαι, διότι ο’ Πρόεδρος τοῦ ὑπογραφίου δὲν εἶναι ἐδώ διὰ να δώσω εξήγησαν διὰ τὸ δάνειον, τὸ ὑποθέν ἐγένετο παρὰ τῆς Βιομηχανικής Τράπεζης εἰς τὴν ἐσταρίαν Γιαλούση, τὸ ὑποθέν έσπερήθη, ὅτι εξηγεὶ ἑδὸν ἐμοῦ συμφέρον. Το ρώνται η Βιομηχανική Τράπεζα ἐδάνεσαι 100 χιλ. δραχ. εἰς τὸν κ. Γιαλούσην, ἀλλὰ δὲν ἐννοοῦ, πῶς έντευθεν γεννᾶται τῷ συμφέρον. η Τράπεζα τῆς Βιομηχανικῆς πιστωτές εξήγησαν, ἄν γίναι ἀσφαλεῖ τὸ δάνειον, λόγῳ τῆς κυρίτητος τῶν δανειζημένου, καὶ εὑρέθηκα, ὅτι εἶναι ἀσφαλεῖς δεύτερον εὰν ἔχω τὸ ἀτμόπλοιον ἄξιον τριπλασιασέ, καὶ εὑρεθείαν διετρέχει κίνδυνον, ὅπως ἐλθοῦν τὰ πράγματα, εἰτε ψηφισθῇ σύμβασις, εἰτε μή, διότι εἰς πάσαν περίστασιν, πολύτιμον τὸ ἀτμόπλοιον, εἶναι ἀνωτέρας ἔξις τῶν 100 χιλιάδων δραχμῶν.
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΛΑΗΝ. ΑΤΜΟΠΛΟΙΑΣ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ. Κατά το Καταστατικόν τῆς ἐταιρίας, νομίζω, ὅτι δὲν ἦδυνατο νά κάρη δάνειον τοιούτων.

ΚΑΛΑΙΓΑΣ. 'Ηδυνατο.

ΚΕΧΑΓΙΑΣ. Νομίζω, ὅτι παρεβίαις το Καταστατικόν.

ΚΑΛΑΙΓΑΣ. Ἐγὼ ὑποθέτω πρὸς στιγμὴν, ὅτι τὸ παρεβίαις. Τί σημαίνει ἐντάξθη ἡ παραβίασις; Ὡθ διώχη λόγον τὸ συμβούλιον εἰς τὴν γενικὴν συνέλευσιν τῶν μετόχων. Εἰς αὐτὴν τὴν συζήτησιν πολλαν σημαίνειν ἐχει ἡ παραβίασις; Τὸ Καταστατικὸν λέγει, ὅτι οὐδεμία πράξει ἐξαιρεῖται. Ἀλλὰ ἦζειρετε τί συμβαίνει; Αὐτὸ λέγω εἰς τὸν Κ. Προθυπουργὸν, ὅτις παρατήτηκα διατὶ νὰ γίνῃ εἰς τὴν ἐταιρίαν τοῦ Παιλούση Δάνειον. διότι νομίζει, ὅτι ἡ Τράπεζα πρέπει νὰ ἴναι ὑπὸ τὰ νέματα τῶν πολιτικῶν ἀνθρώπων, καὶ ὅταν ἄρχηγος κόμματος λέγῃ, δάνειον, νὰ διανει̂ζῃ, καὶ ὅταν δὲν ἀρέσκηται, νὰ μὴ διανει̂ζῃ. Ἀν Τράπεζα ἄγνοι, ποίκι εἶναι ἡ σχέσις τῶν δανειζομένων πρὸς τὰ κόμματα, ὅταν θεωρῶν τοὺς μὴ ἀνήκοντας εἰς τὸ δεῖνα κόμμα ως λεπρούς. Ἀν Τράπεζα ἐξέτάζον, εἶναι ἄνων ἀσφαλειαν, καὶ τότε ἐνεργοὶ τὰ δάνεια του. Λοιπὸν βλέπετε, ὅτι οὐδεμίαν ἔχει σχέσιν τὸ δάνειον μὲ τὴν παροῦσαν συζήτησιν. Μετὰ τῆς Τραπεζῆς τῆς Βιομηχανικῆς Πίστεως συνδέομαι προφότερο καὶ ἤμελογο, ὅτι εἰμι μέλος τοῦ συμβουλίου καὶ μέτοχος, οὓτε ἀποφεύγω ὀνανθέποτε εὐθύνην. Δὲν ἐννοοῦ, διατὶ πολλάκις βίπτουν προσωπικοὺς λόγους εἰς τὸ μέσον. Διότι ᾧμιλησα κατὰ τῆς συμβάσεως μετὰ τῆς 'Ατμοπλοικῆς 'Εταιρίας, ἔρχεται συμφέρον; ποῖον δὲ εἶναι τούτο; ὅτι ἀπάνεισεν ἡ Τράπεζα τῆς Βιομηχανικῆς Πίστεως 100 χιλιάδες δραχμῶν καλλίς ἐξηφασισμένος ἐπὶ τοῦ σκάφους τοῦ ἐξηφασισμένου καὶ κατὰ τοῦ πυρὸς καὶ κατὰ τοῦ ναυαγίου, μολονότι έδω περὶ ναυαγίων δὲν πρόκειται.

Καὶ ἀλλο μοι εἶχεν εἶπει ὁ ἐντύμος Προθυπουργός, ποῖο ἔγω εἰμαι κατὰ τῶν προνομίων, φερομένος δήθεν δημοκρατικοίς, ἐνώ ἐδείχθην ύπέρ τοῦ προνομίου τῆς Τραπεζῆς καὶ τοῦ Σιδηροδρόμου. Καὶ μάλιστα ὁ ἐντύμος Προθυπουργός εἶπε: βλέπετε πῶς κακά δύνανται νὰ συμβοῦν ἀπὸ τὸν συναγωνισμὸν; Πόσα κακά; ἡμότητα τότε ἔγω, καὶ δὲν. Προθυπουργός δὲν ἦδυνατο νὰ καταδείξῃ οὔθε ἐν' ἐξ ἐναντίας συνέβη τὸ καλὸν νὰ γίνων εὐθύνησεροι οἱ ναυαγοί, καὶ μάλιστα μερικοὶ ἦλθον ἀνεν ναυάγου, τῆς 'Ατμοπλοικῆς 'Εταιρίας ἐπιδιώκοντος τὴν συμβοὸν ἐπιβατῶν. Ἐγὼ δὲν βλέπο, τί κακὸν συνέβη. Ἀλλὰ τούτο δέν.
Προθυσμοργός γνωρίζει κακόν τι, τό ὁποῖον συνέβη, ἀλλ' ἀπέργη εἰς τὸ ὀνομάζει, διότι ἤρχετο ἢ Ἀτμοπλοικὴ Ἐταιρία καὶ ἔλεγεν εἰς τὸν χ. Προθυσμοργόν ἡ 'Ἀπταταί! ἀπταταί! ἰδι τὶ πάσχει εἰς αἰτίας τῆς ἐταιρίας τοῦ Πιαλούση καὶ τοῦ Γουδῆ, θέλουν μὲ καταστρέψει'. Καὶ πάλιν ἤρχοντο οἱ Γιαλούσης καὶ Γουδῆς πρὸς τὸν χ. Προθυσμοργόν ὁλορυφόμενοι ἡ 'Ἀπταταταί! ἀπταταταί! ἡ Ἀτμοπλοικὴ Ἐταιρία καταστάζει τὸ τυμπάνον, δὲν λαμβάνει ναύλον καὶ ξητεῖ τὴν ἐξόντωσιν ἡμῶν', καὶ ὁ χ. Προθυσμοργός εὐρίσκετο εἰς ἀέναιαν στενοχωρίαν μεταξὺ τῶν μὲν καὶ τῶν δὲ, καὶ δὲν ἤξευρε, τὶ νὰ πράξῃ. 'Ἄλλο κακόν δὲν γνωρίζω, εἰμὶ ὅτι ἐδανείσαμεν 100 χιλ. δραχμὰς εἰς τὸν Πιαλούσην.

Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. 'Ὑμεῖς οἱ νομιμόφρονες δὲν ἐπρέπετε νὰ παραδίκασήτε τὸν νόμον εἰς τὸ Καταστατικόν.

ΚΑΛΛΙΓΡΑΦ. Σὰς παρακαλοῦ νὰ ἀνακαλέσητε τὴν ἐγκρίσιν τῆς Τραπεζῆς Βιομηχανικῆς Πίπτεως, ἓν νομιζότε, ὅτι παραβίαστε τὸ Καταστατικόν.

Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. Αὐτὸ πιστεύω, ὃτι ἠμοραί νὰ γίνῃ.

ΚΑΛΛΙΓΡΑΦ. 'Ἀναγνώσατε καλλίτερα, ἵνα ἴδητε ἢ παρεξιάσητε καὶ νὰ ὑπῆρθε, ἕνα ἀπεμακρυνθής.

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. Σεῖς, ὅπου σᾶς συμφέρει, παραβίαστε τὸν νόμον, καὶ ὅπου σᾶς συμφέρει, εἰσθῇ κατὰ τῶν προνομίων.

ΚΑΛΛΙΓΡΑΦ. Θέλετε νὰ κάμητε γενικὴν κατηγορίαν κατ' ἐμοῦ. Καὶ αὐτὰ, τὰ ὅποια εἶπετε, εἶναι ἐλάχιστα, καὶ μὲ αὐτὰ δὲν πηγαίνω εἰς τὴν κόλασιν. Μέτωπα, ἕνα ἡμεῖς μόνο αὐτὰ, ἡ ψυχή μου ἑλθεί.

Τῷρα λέγω, ἕνα δικαίουμαι νὰ εἴπω, διατὶ ὑπερατέσθαμαι τὸ προνόμιον τοῦ συνορθόμου. Περιέργος ἢ ἐρωτήσεις.

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. Δὲν σᾶς εἶπον αὐτὸ.

ΚΑΛΛΙΓΡΑΦ. Τῷρα σὰς λύσω καὶ αὐτήν τὴν ἀπορίαν, καὶ ἀπὸ τῶν γενικῶν μεταβαίνω καὶ εἰς τὰ εἰδικά. Σεῖς ἐστηθῶσαι συνήρθορον μᾶς προνομίον. ἄρα σεῖς πρῶτος ὑπέλεγετε νὰ τὸ σέβηστε. 'Ἀλλ' ἀφοῦ τὸ ἐστηθῶσαι, ἐνομίσατε, ὅτι δικαίωσατε καὶ νὰ τὸ ἀδένθηστε. Αὐτὸς εἶναι ὁ πρῶτος, καθ' ὃν πολεμεῖτε τὰ προνόμια. 'Εναντίον τοῦ φητοῦ προνομίου συνήθοτεν σύμβασιν, ἐπιτρέπουσεν συγκοινωνίαν ἐπτο-συνορθόμου μεταξύ Ἀθηνῶν καὶ Πειραιῶν. 'Εγείρε κύρος αὐτὸ; δὲν εἶναι προφανῆς ἁθέτησε τοῦ χρησιμοθετοῦντος προνομίον; Δὲν σᾶς εἶπον,
ὅτι ἐν γένει εἰμί αὐτώ τοῦ προνομίου, ἀλλ᾽ εἰπον, ὅτι εἰμαι πάντοτε κατὰ τῆς ἀδετήσεως.

Κοιμουνισμός. Εἶπετε, ὅτι ο σιδηρόδρομος ἢ ἐξῆκε μίαν ἡμέραν εἰς τὸ ἀρχώμενον, καὶ ἐπιμένως ζημίωσε τὴν ἐπαιρίαν καὶ τὸ ἀρχώμενον.

Καλαίμας. Βιβλικῶς, καὶ εἶναι πάντοτε ἀληθεῖς, διότι το σιδηρόδρομος εἶναι περιοχαί τοῦ ἀρχώμενον, ἀ δε ἑπαρία ἔχει μόνον τὴν χρήσιν μετα 75 ἳπτ τοῦ ἄλλον ἀνήκει εἰς τὸ ἀρχώμενον.

Τίνες. Δὲν πρόκειται περὶ τούτου.

Καλαίμας. Ενδιατρηβῶ, διότι ἐπιθυμοῦ ἀπαξ διὰ παντὸς νὰ παρατορίσω περὶ τοῦ συνήθους τρόπου, τοῦ ὁποίου γίνεται χρήσει πρὸς ἀποτόμωσιν τοῦ ἀρχώμενον, ὅτι ἀναπάσχει πρὸς ἄλλα ἄττα, πάλαι ποτὲ λεγόντα ὡ ἐδώ, ὅτι εἰς τὸν περίπατον. Αὐτὰ τὰ argumenta ad hominem δὲν εἶναι κοινοβουλευτικά. Ὁ ἀρχώμενος ἐκθέτει τὰς ἱδιὰς τοῦ προτάσσον ἀρχήν ἐὰν δὲν ἴνα πρὸς αὐτὴν συνεπής, τὸτε ὑπαρ- χεί ἀντίφασις, καὶ ταύτην ἐννοοῦ να μὲ ἀποδείξετε. Ἀλλὰ τὸ νὰ λέγησθε δε τι εἰς τὸν υπορχόμεν εἰπον, ὡ καὶ ἐδώ εἰς ἄλλην συνεδρίαν, ἐν ἄλλην συναφεῖς, καὶ ἰδιοῦ τὰ πρακτικὰ καὶ τὸ δεῖνα χωρίς ἐν ἀποπομματιτι, δὲν νομίζω ὅρθον. Νομίζω λοιπόν, ὅτι καλὸν εἶναι νὰ μὴ γίνεται τοιαύτη χρήσις, διότι ἀπολήγει εἰς λογοκαθάρισιν, καὶ καλὸν εἶναι νὰ παραλείψωμεν τὰ προσωπικὰ ἐπιχειρήματα καὶ ν᾽ ἀρρόσωμεν τὰς ἀντεγκλήσεις, καὶ μάλιστα, ἐὰν θέλητε, κάρμεντε ἀρχήν, διδον- τες μοι ἥγουμενικὸς ἄρεσθε εἰς τὰς ἀκατάστας, τὰς ὑποῖας μοι κα- τεδείξετε.

Ἐπανέχομαι λοιπόν εἰς τὰ ἄρθρα 3 καὶ 4 καὶ εὐφρίσκω, ὅτι εἶναι καταστρεπτικὰ τοῦ συνομοσφαίρον, ὅχι ἐκεῖνον, οἵτινες τ᾽ ἀπεδέχθη- σαν, ἡθλ. τῆς Ἐπαφίας τῆς 'Ατμοπλοίας καὶ τῶν δύο ἐπαφιών, ἀλλ᾽ ἐν γένει, διότι τείνουν τὸν ἀποκλημένον τὸν ἐλευθέρου συνομοσφαίρον εἰς πάντα ἄλλον. Καὶ μικρὰ ἀκάτια, ὅπως καλλιστει παρετήρησον ὁ ἐντιμος βουλευτὴς Σπεῦδου, δύναται νὰ παραφυσισωμεν ἔλικι καὶ νὰ γίνουσιν ἀτμοκινήτητα λοιπὸν ἵνα τὰ ἀναγκάσωμε νὰ ἐχωσι πρακτορεία.

Ζηνοπούλος. Προσθεωρίσαμεν τοὺς τόνους.

Καλαίμας. Ἐγὼ ἤθελα νὰ δρίσητε ἀνώτερον ποσὸν.

Ζηνοπούλος. Ἀκάτια, δὲν ἴμπουρον νὰ ἔχουν τόσον χωρητικότητα.

Π. Μπουμπουλής. Δὲν ἔχουν μῆτε τῆς ἐπαφίας τὰ πλοία 350 τόνους.
ΚΑΛΑΙΓΑΣ. Τώρα ἔρχομαι νὰ σας ἀπαλλάξω ἀπὸ τὸν κόπον πε-ρατιέρω συζητήσεως, προτεινών τροπολογίαν, ἢ μάλλον προσθήκην ἄρθρου. Ἐπεξεργάσα καὶ ἐγὼ νὰ διακείσω τὸ ἄρθρον 28, ἀλλὰ βλέ-πετε, ὅτι δὲν διεστίησα. Εἰσῆλθαν εἰς τοὺς ἐγκεφάλους καὶ ἔβαψα ὁξίς. Δὴ μοι ἄρέσκον ἁγιοι ἁγιώνες, ἀλλὰ νομίζω, ὅτι ἔχει ἀνάγ-κην κυρώσεως ἡ τύρησις τῶν ὀρῶν τῆς συμβάσεως, καὶ τοιαύτην δὲν εὐφράκτω, ὅπως κυρώθωσιν ἀπαρεγκλήτως οἱ ὁροὶ. Ἑπομένως προτείνω τὴν ἔξοδο προσθήκην. «Πάσα παράβασις ὑστὸν ὁρός τῆς παρούσης συμβάσεως καὶ ἱδίως τοῦ ἄρθρου 4 . . . . . .

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ. "Εγὼ πρότασιν περὶ αὐτοῦ.

ΚΑΛΑΙΓΑΣ. Ἀφήσατε ν’ ἀκούσητε καὶ τὴν ἱδικήν μου.—«τοῦ ἄρ-θρου 4 χρησιμοποιεῖ εἰς τὴν Κυβέρνησιν τὸ δικαίωμα νὰ κυρώη διαλευ-μένην τὴν παρούσαν συμβασίαν. Ἡ διάλυσις ἐπερχέται αὐτοδικαίως ἐν ἄτοπο μετὰ τὴν δήλωσιν, καθ’ ᾗν χρόνον γίνεται φροντίς περὶ συ-στάσεως νέας ἐταιρίας.»

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἱδικὴ μου προσθήκη. Ἐλπίζω λοιπόν, ὅτι θέλει γίνει δικτύ, καὶ ἄφινο εἰς ἔλλον τὸν λόγον.
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1880

Π. Καλλίπας. Κύριοι, νομίζω, ότι ούδε στιγμήν πρέπει να μείνουμε ἀνευ ἀπαντήσεως οἱ λόγοι τοῦ ἐντίμου προλαμβάνοντος, διότι ἐμφαίνομαι ἡ λήθην ἡ ἄγνοια τῆς συγχρόνου ἰστορίας. Δὲν ἔθεσε τὸ ζήτημα ἵκει, ὅπου ὑπάρχει, διότι ἂν ἠρένηση, τὰς ἐγένετο τὸ ψήφισμα τῆς 3ος Σεπτεμβρίου. Δὲν θέλω ἐκτάθη περί τούτου σύντομα εἶναι ὅσα θέλω σὰς εἰπεῖ, νομίζω ὡμοίως, ὅτι θὰ ἴναι ἐπαρκή. Δὲν πρέπει τὰ ἔννη νὰ ἴναι ἀγχύριστα, οὐδὲ ἐπιτρέπεται νὰ λησμονηθοῦμεν, τὰ χρεωστούμεν εἰς τὸν μακαρίτην Λουδοβίκον τῆς Βαυαρίας. 'Ο ἐστερμένος ποιήσεως ἐφέρεν ἐν ἑαυτῷ τὸ πῦρ ἀκραιφνοῦς φιλελληνισμοῦ εἰς τὸν ἀνώτατον βαθμὸν ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς ἐπαναστάσεως, ἐδείξε ἰδί, ὅτι τὸ πρώτιστον, τὸ ὑπόλοιπο ἐπόθει, ὃτῳ νὰ ἴδῃ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἐλλαδος, καὶ ὑπὲρ αὐτῆς εἰρήνην μέχρι τέλους τοῦ βίου του (Εὐγένεια!). Ὅτε ἐπελθὼν ὁ καιρός, νὰ εὐρεθῇ ἡγεμόνες τῆς Ἐλλαδος, ἐδείξε καὶ τὴν προθυμίαν καὶ τὴν ἀξιόπιστον φιλοδοξίαν, συνομορφοῦσαν καὶ αὐτὴν τὰς λοιπὰς ἀρετὰς τοῦ μουσταραύρου βασιλέως, ν' ἀναβῇ τὸν θρόνον τῆς Ἐλλάδος γόνος ἐκ τῆς οἰκογενείας του. Εἰς τὸ συνέδριον τοῦ Λονδίνου ἀτηρύθηνε προτάσεις, μεταξὺ ἄλλων δὲ ἀνευδέχετο τὴν ὑποχρέωσιν, νὰ συντελέσῃ
εἰς τὸν σχηματισμὸν ἀντιβασιλείας ἐκ τῶν πρωτίστων λειτουργῶν τοῦ βασιλικοῦ κράτους, ύποσχόμενος εἰς τὰ μέλη τῆς ἀντιβασιλείας τῆς ἐξακολουθησίας τῶν ἀπολογιῶν, ὅσα εἶχον ἐν τῇ βασιλικῇ ὑπηρεσίᾳ, ἀνεξαρτήτως τῶν ἁμαρτιῶν, ὅσα ἔμελλον νὰ λαμβάνων ἐκ τῆς Ἐλλάδος. Ὕπεσχέτο ἐπικουρικὸν σώμα πρὸς καθησύχασιν τῆς Ἐλλάδος καὶ ἀξιωματικοῦ τοῦ βασιλικοῦ στρατοῦ, ὅπως σχηματίσω τὸν Ἐλληνικὸν, μέλλων νὰ διατηρήσῃ εἰς αὐτοὺς τοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ τὴν ἀρχαιότητα καὶ τὸν μισθὸν τῆς ἐνεργείας ἐκ τοῦ βασιλικοῦ ταμείου, ἀνεξαρτήτως καὶ τοῦ μισθοῦ, τὸν ὑπὸν ἔμελλον νὰ λαμβάνων ἐκ Ἐλλάδος. Ἔγινε κατόπιν τὸ πρωτοκόλλο, τὸ ὑπὸν ὅμως δὲν περιέλαβεν ὅλα ταῦτα τὰς ὑποχρεώσεις τοῦ βασιλικοῦ τῆς Βασιλείας ύπερ τοῦ μισθοῦ. Δὲν ἔκρυναν, ὅτι ἐπερεῖπεν ὅλα ταῦτα νὰ κατασταθῶσιν ὑποχρεώσις τοῦ βασιλικοῦ τῆς Βασιλείας. Καὶ ὅσα βασιλείας τῆς Βασιλείας ἔδειξαν προθυμώνα νὰ παρέξῃ καὶ χρηματικήν χαρᾶς, ἀλλ᾽ ἔδεσμεντο τότε, διότι ἂν θύλλα δὲν ἤκουν συνεχόμεναι ἀνεδέχετο ὅμως νὰ συνειδητεύει καὶ κατά τοῦτο, καὶ παρέσχε τούτοις προκαταβολὴν διὰ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ βασιλείας, διὰ τὴν ἀναχώρησιν τῆς ἀντιβασιλείας, ἐξ ἤδειασμού τοῦ ταμείου. Ἡπιληθοῦν τὰ συμβάντα, ὅσα γνωρίζετε ἐτί ἀντιβασιλείας ἔγιναν βεβαιῶς ὑπάναν, τὰς ὑποχρεώσεις ὅλας δύναται νὰ μὴ ἐγκρίνη, ἢ νὰ εὔφη, ὅτι δὲν ἤκουαν ἀντιτρέψεις διαχείρισες, πράγμα πλαν πληθυνάται καὶ κατά τοῦ ταμείου τοῦ βασιλείας, ποιλὰ τῶν ἀμφιδίκων, ὅτι κατὰ τὸν παρακλήτηρον θέλεις ὑπερτερήσῃ ἡ τελευταία. Ἐννοοῦ ἀπὸ τὸν 1833 μέχρις οἰκοδόμητος ἔτερα ἐποχής. "Ἄς ἀφοφασίσωμεν τὰ τελεστάται 15 ἔτη, καὶ ἂς ἐπιμεληθοῦσιν ὅτι ἄπαντα καὶ εἰσπραγμένα καὶ ἐντεύθεν ὅλα γίνονται ἐν τούται, διὰ νὰ μὴ ἐνοχληθοῦμεν ταῦτα ἐκ τῶν παρούσων. "Ενδυματίζεται, ὅτι ἐξηγερθή ἐντασια τευχὸν ἀντιβασιλείαν, καὶ τοῦτο ἐγεννήθη πρὸ πάντων ἐν ἀντικμάκας, διότι ἔτευκτον ἄξιωματικὸς κατορνάτος ἀνωτέρης θέσεως, ἔτευκτον Βασιλείας κατάγοντας τὰς πρώτας λειτουργίας τὸ πράγμα ἕτοι λίγο φαινότο, καὶ ἡ διαφορές εὔξημα τοῦ τοῦ Βασιλείας πανταχότερα καὶ προέθυντο γενικομένη. Μετὰ τὴν ἀντιβασιλείαν ἤγινε γνωριμία, ὅτι ἀρχιγραμματεύει ἤγινε ὁ Ἀρμανδάργος, μετὰ τὸν Ἀρμανδάργον δὲ ὁ Ρουσχάρδος. Ὁ Ρουσχάρδος ὅτον ἀνήρ ἀκέραιος, ἀληθὴς Γερμανὸς, λίγον εὐπορεῖδητος, ἕμφο-
περικυρωμένος ύπο τοῦ ἄγνου καὶ εἰλικρινοὺς πόθου, νὰ ὑπηρετήσῃ μετὰ ἄρα τοῦ τάσαλα καὶ νὰ γίνῃ ὑφέλμος εἰς τὴν Ἑλλάδα. Κατὰ τὸ 1837 ἐφάπαξ καὶ ἐγὼ ἐνταῦθα ἐπὶ τὸν Ῥουτχάρδους ήδη ἰδιονυσία νὰ μάθω τά συμβαίνοντα, καὶ δ.,τι θέλω ἢδη διαγράφῃ, λιὰν σπουδαῖον, διὰ νὰ λύσῃ τὸ ὕποτιμα, περὶ τοῦ ὑποτιμια πρόκειται.

Μᾶλλα παρέλευσιν ἦν ἡμερῶν πόσοι χρόνος ὁ Ῥουτχάρδους ἐχθριμαίτησε τὴν πεποίησαν, ὅτι ὁ δημοτικός τοῦ βασιλέως Ἄθωνιος θέλει κυκλώσει, ἐὰν ἱκανοφορήσων οἱ Βαυαροί. Ὁσον καὶ ἄν ἦσαν ἰκανοὶ ἢ εἰδικοὶ εἰς τὰ στρατιωτικὰ, εἰς τὸ διοικεῖν, ἢ εἰς τὴν παιδείαν, ἐγνώστω ἐπικληθῆς, διότι ἐγκληματὶ καὶ αὐτῶν ἀντιπαθεῖα, καὶ ὑπὸ τὸ κράτος χῦτης ὃτον ἀδύνατο νὰ μὴ ἐπέλθῃ διατάξεις ἐν τῇ κοινωνίᾳ καὶ ἐξαιτήνησις τῆς βασιλείας, ἢ ἐπὶ τέλους σύγχρουσις. Συνέταξε λοιπὸν μακρότατον ὑπομνήμα τὸν Ῥουτχάρδους, περιέχον αἰτιολογια λιὰν ἐπικρίμινας καὶ ἔμπροσθεις, καὶ τὸ ὑπόθεκον εἰς τὸν βασιλέα, συμπεραινόν. ὅτι ἡ πολιτεία, τὴν ὑποθέτον ἡ βασιλεύς Ἄθων πρέπει νὰ ἀκολουθήσῃ, διὰ νὰ ἐνσεβήσῃ τὸν ὅρον τοῦ, ἀπαιτεῖ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν Βαυαρῶν.

Αὐτὸ τὸ ὑπόμνημα ἐπάραξε μεγάλως τὸν βασιλέα, καὶ ἔζητε νὰ μάθῃ παρ᾽ ἄλλων, ἐὰν αἱ σκέψεις τοῦ Ῥουτχάρδους ἦσαν ἀποτέλεσμα πλάνης, ἢ ἐὰν εἶχον βάσει ἀληθῆ. "Ἐνθυμεῖσθη λαβλαβία, ὅτι περιπτώχιζον τὸν βασιλέα πρόσωπα τῶν, τὰ ὑποθέτων μάλλον ἀκατό τοῖς παρὰ τὸν βασιλέα. Μετάξει τούτων ἦτο καὶ ὁ Παναγιωτάκης Σούτσος. Δὲν θέλει νὰ βαρύνῃ τὴν μνήμην τοῦ. Περὶ αὐτοῦ ἔλεγεν ὁ Ἀρμανσόργος, ὅτι ἔχει ὑκωτοῖς ἀκτακτον. «Αἱ αἱ δε ντικὴς τένει πόδος ἐν τοῖς είκοσι αὐτοῦ. Ἄρρητας τοῦ Βλαχάνα καὶ τότε γραμματείας τοῦ συμβουλίου τῆς ἐπικρατείας ἀνέλαβε να να πληροφορήσει τὸν βασιλέα περὶ τῆς ἀληθείας διαθέσεως τῶν πολιτειακῶν καὶ περὶ ἐνδεχομένων κινδύνων, ἔτοι ἦν ἐδέχετο τὸ ὑπομνήμα τοῦ Ῥουτχάρδους. Οἱ Π. Σούτσος, ὡς εἰς τῶν σχέσεων του, συνεπολύθη τοὺς σπουδαιότερους ἀνδρας, καὶ ἔδωκεν τοὺς ἀποτελοῦσαν τὸ συμβολικὸν τῆς ἐπικρατείας, τὸν μακαρίτην Ζαΐμην, τὸν μακαρίτην Κελοκατρώνην, τὸν μακαρίτην Κουντουριώτην καὶ τὰς ἄλλας τούς κορυφαῖς.
'Η φωνή αὐτῶν ἦτο φωνή τοῦ Ἐθνος. Αὐτοὶ ἀντεπροσώπευον κατ’ ἐκείνην τὴν ἐποχὴν τὸ Ἐθνος, ὡς τῶν σήμερον τὸ ἀντιπροσώπευμα τῆς ἡμείς.

'Ὁ Π. Σωτόσσες λείπει τὴν ἐβεβαιώσα τὸν βασιλέα, ὅτι οἱ καρποί τοῦ Ἐθνος δὲν εἶναι σήμερον μετὰ τοῦ Ῥουτχάρδου. Εἰσῆλθεν ὡς ἐκ τῶν πνεύμα συνανάγεται τὸν βασιλέα, ὅτι περισσότερον θέλουν ἑκείνη, ἀνὴρ ἀποκρυπτικός ὁ Ῥουτχάρδος, παρὰ ἐκείνην ἀποκρυπτικοὺς ὧν οἱ Άλλοι Ῥωμαίοι, ἐπὶ τῇ σφαλλῇ σκέψει βεβαιοί, ὅτι, ἀπὸ ἀποκρυπτικοῦ Ῥουτχάρδου, θὰ περιέλθῃ εἰς αὐτοὺς ἡ ἑξουσία, αὐτοὶ δὲ κατόπιν ἔμειναν εἰς τὴν ἐκκαθήμερον, ἡ ἀποτέλεσμα τοῦ Ῥωμαίοι. Διατάξεις ὁ βασιλεὺς, ἐπενεργείται ὁ μεσάλλος, καὶ ἐπαιστούντος βεβαιοὶ, ὅτι ἔχει ἐν τῇ στοιχείον ἕνα βασιλεὺς ὡς βεβαιοθετήσῃ τι ἐπὶ ἐπὶ.

Ἀπαιτεῖ τότε ὁ βασιλεὺς νὰ γίνῃ συνεδρίας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἕκαστος, εἰς ὑπὲρ νὰ παρευρεθῇ εἰς ἀγνοεῖ τοῦ Ῥουτχάρδου, ἕτοι καὶ ἐγίνετο. Ἐν ἀκαπρεῖ ἀναγγέλθη, ὅτι ὁ βασιλεὺς ἔρχεται ἐν μέρος τὸν Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ ἐσέλθην ἐκάθισεν εἰς τὴν Προεδρία θέαν, ἀναγγέλλουν, ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ γνωρίζῃ τὰς εὐχαρίς τοῦ Ἐθνος ἐπὶ πραγμάτων τόσον σπουδαίων καὶ τόσο σοφών, διὸ προκαλεῖ αὐτοὺς νὰ ἑξεγηγήσωσα, τί φρονούσαν περὶ τῶν Ῥωμαίων ἐνδέχεται, μόνος ὁ Κουντουρίων ἀπῆλθεν εἰς τὴν "Ὑπραγ. Ἐλθεῖ τὸν λόγον ὁ μακράτις Ζεῦς καὶ ἐντόνως ἐβεβαιώσε τὸν βασιλέα, ὅτι εἰς ἑαυτὸν ἔδιδε ἡ γνώμη περὶ τῶν Ῥωμαίων, διότι ὁ Ἐλλάς χρειοῦτες μεγίστας εὐφρενήσεις εἰς αὐτοὺς, χρεωτεῖ τὴν εὔνομον καὶ τὴν ἀποκάλατας τῆς τάξιν καὶ τῆς δικαιοσύνης. Ἡ ἀνάπτυξις τοῦ διουκτικοῦ κλάδου εἶναι ἔργον αὐτῶν ὡς καὶ ὁ σχηματισμὸς τοῦ στρατοῦ, περιμένει νὰ παρὰ αὐτῶν νὰ συμπληρωθῶσι τὸ ἔργον των. Συνεπερανεν, ὅτι αἱ ἀκούονται ὑπακοές κατὰ τῶν Ῥωμαίων, τὸ Συμβούλιον Ἐπικρατείας καὶ ἐπανηλθέν εἰς τὰ Ἀνάκτορα. Ὁ Ῥουτχάρδος ἀκούοντοι συνεκάλεσε τὸ ἑπτάρακαν τῶν φίλων τοῦ εἰς γεώμα καὶ ἀνήγγειλε πρὸς αὐτοὺς, ὅτι ἐπανεῖ: εἶναι ἀρχηγαμματεῖς, καὶ εὐχηθεὶς τὰ βέλτιστα, τὰ ἐπάνω ἀνεχόμεθα, μαθηματογενεῖς, διὰ τὴν Δισμούντην, ἐπανῆλθε δὲ εἰς Τεργόστην, καὶ ἔκει ἀπέθανεν. Αὐτὸ ὦ τὸ τέλος τοῦ Ῥουτχάρδου.

Τί εἴχαντει εἰς αὐτῶν, Δὲν εἴχαντει, ὅτι εἴρρησθη διὰ τῶν ἐπισημείων προσώπων τῆς Ἐλλάδος, διὰ τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρα-
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ

τείς, η πλήρης ἀποδοχή του Ἔθνους περί τῆς διαχείρισεως καὶ δια-
tηρήσεως τῶν Βαυαρῶν, καὶ ὅτι ἐνεκρίθησαν πᾶσαι αἱ πράξεις αἱ γε-
νόμεναι μέχρις ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, κατὰ τὰ συμπεριφερομένα μεταξὺ
tῶν Δυνάμεων καὶ τῆς Βαυαρίας, ὡς καὶ μεταξὺ τῆς Ἑλληνικῆς Κυ-
βερνήσεως καὶ τῆς Βαυαρίκης;

Ἀλλὰ κατόπιν τὰ πράγματα ἐδικαίωσαν τὸν Ρουτζάρμον, καὶ τὰ
pάθη προσκαιρίως συγκρατηθέντα καὶ συγγάματα ἐξεβάλασσαν σφοδρο-
tερον, αὐτὴ δὲ ἡ ἔξαψε ἐπήνευσε τὴν μεταπολίτευσιν τῆς 3ης 7ης χρή.

Ἐν τῷ ἐρείπωμι ἐκείνῳ τῶν παθῶν καὶ ἐν τῇ ἔξαψε ὑπὸ τὰς κραυγὰς
τῆς δημοσιογραφίας ἦλθε τὸ ζήτημα, ὅτι ἡ Ἑλλάς χρεωστεῖ ὑφομένα
ποσά, διότι εἶναι δάνεια ἀδικαιολογήτα, γενόμενα εἰς τὴν Ἑλληνικὴν
Κυβέρνησιν, τῶν ὑποίου ἦσαν χρῆσις διὰ τὰς ἀναπορεῖταις ὑποτε-
ρίας τοῦ Κράτους. Ὡς εἶναι γνωστόν, τὴ τρίτη ἐκδοσὶ τοῦ δανείου τῶν
60,000,000 δὲν ἐγένετο παρὰ τῶν Δυνάμεων, διότι ἐξερευνὸν διοική-
σιν, μὴ ἀρέσκοιντο εἰς αὐτὰς καὶ μὴ ἐκπληροῦμεν τὸν σκοπὸν, δὲ
ἐν συνέστη τὸ νέον Βασιλείον. 'Εξ αἰτίας τῆς μὴ ἐκδοσεως τῆς τρίτης
σειράς εὐρέθη τὸ Κράτος ἐστερημένον παντὸς μέσου καὶ ἐν ἐσχάτῃ στε-
ρήσει καὶ ἀνεχθεί τὸ ὅρμον του παμμαίου, ἃν ἐθεράπευσεν ἡ Βαυαρία
χορηγήθηκα προσφορῆσι σάν οἰκίαν. Ἐν τῇ ἔξαψε ὅσοι τῶν παθῶν, πρὸς
ἀποφυγήν πάσαις ἅλλης σκέψεις, ἦγεν τὸ Ψῆφισμα, ὅτι πρέπει να
ἐξελεγχθῇ ἡ διαχείρισις ἡ Βαυαρική, νὰ ἔχεταις τὸν λόγον, τὸ
ὅπων ἔφερεν ἐκ Βαυαρίας τότε ὁ Βαυαρικὸς στρατός, ἃν ἦτο καλῆς
παιδικῆς, ἃν νὰ ἀλάλοντες τότε εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὡς εἰγον δικαίωμα,
ἐλάθοι καὶ τὸν μισθὸν τῶν ἐκ τῆς Βαυαρίας, καὶ αὐτοῦλκητα ν’ ἀναλά-
θοιν ἡμείς τὴν ἀπαίτησιν ἐπεμβαίνοντες εἰς ἀλλότρια δικαιώματα.

ΚΟΥΜΟΝΑΟΥΡΟΣ. Ἡτο εἰς βάρος μασ.

ΚΑΛΛΙΓΕΑ. Ἡμι. Ἀξιωματικός εἰς τὸ Βαυαρικὸ στρατῷ βεβαίως δὲν
ηρέθο τὸ ὑπηρετὴς ἐν Ἑλλάδι ὑπὸ τοὺς ἀυτοὺς ὅρους, ὑπὸ τοὺς
ὅπων ὑπήρετε ἐν Βαυαρίᾳ: πρὸς ἐνδίδουμεν νὰ μεταβῇ εἰς τὴν Ἑλ-
λάδα, ἐμέλλε νὰ λάθην τὸν ἔν Ἑλλάδι μισθόν, ὡς ἐπίδομα διὸ τὸν μι-
θὸν τὸν ἐν Βαυαρίᾳ.

ΤΙΝΕΕ. Ἡμι. Ἡμι.

ΚΑΛΛΙΓΕΑ. Ἡμι. Ἡμι. ἀλλὰ ναι! ναι! Τὸ αὐτὸ εἶναι καὶ περὶ τῶν
μελῶν τῆς Ἀντιβασιλείας. Δικαίωμα τῶν ἦτο ν’ ἀπαίτησον ἐπὶ
tὴν Βαυαρικὴν Κυβέρνησιν τὸν μισθόν, τὸν ὑποίου εἴχον ἐν τῇ Βαυα-

II. ΚΑΛΛΙΓΕΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΟΡΟΙ
μική ύποπτεσία. Ἡμποροῦμεν ἡμεῖς νά ἐρωτήσωμεν τὴν Βασιλείαν, ἃν ἐπιλήφομεν τὸν μισθὸν τοῦ Ἀρμανσόργου; Ὑπαλλήλη ἐπιτρέπεται νά ἐπι-
κλεσθοῦμεν ἀλλότρια δικαιώματα; Ἀλλὰ λέγομεν προσεξ, ότι τὸ ἄρνεον κακὰς διαχειρισθῇ ἡ Ἀντιβασιλεία, ὡς εἶπεν ὁ προαλήθης. Τί ἦτον ἡ Ἀντιβασιλεία; Ἡ πτον ἐπίτροπος τοῦ Βασιλέως, διορισθεὶς παρὰ
tῆς Βασιλείας; οὐδὲμοι. Ἡ Ἀντιβασιλεία ἦτον Ἀντιβασιλεία τῆς Ἐλλάδος, διαχειριζόμενη τὴν Ἡμερομνήμην ἔξουσιαν. Ἁναγνώστηκε τὰς
cυνθήκας· ἐπίτροπος τοῦ Βασιλέως κατὰ τὴν ἀνυλυκτικὴν τοῦ, ὅσον ἄφορος τὴν περιούσιαν τοῦ Βασιλέως, ὥς τοῦτο τὸ ὁ Βασιλεῖς τῆς
Βασιλείας, μέχρι δὲ τῆς ἀνυλυκτικῆς τοῦ ἔξωλέγη ἡ Ἀντιβασιλεία ὡς Κυβέρνησις τῆς Ἐλλάδος, καὶ ὅλαι αἱ πράξεις τῆς Ἀντιβασιλείας
dιεκμέθουσα τὴν Ἐλλάδα, ἀποτελοῦσαν Κράτος ἀνεκάρτητον καὶ αὐτό-
νομον. Δυνάμεθα νά εἴπομεν, ὦτι δὲν ἦτον ἀνεκάρτητον, ὦτι ἐγένε ἄνεκάρτητον Κράτος ἀπό τῆς 3 Σεπτεμβρίου, ἀπὸ δὲ του 1833 ἕως
tου 1843, ὦτι δὲν ἦτον ἀνεκάρτητον Κράτος; Τί ἦτο λοιπὸν; ὑποτε-
λείς πρὸς τὴν Βασιλείαν; Συμπεριλαμβάνεται ταῦτα μὲ τὰς Συνθήκας, μὲ
tὴν ἀξιοπρέπειαν τοῦ "Εθνος; Εἶναι οὖτοι λόγοι δυνάμενοι νὰ λέγον-
tαι, ὅταν μάλιστα πρόκειται περὶ χρημάτων καὶ ἀποδύσεως χρεών;

Διὰ τοῦ Ψηφίσματος τῆς 3ης Σεπτεμβρίου ἔσπειραν νά ἔξετασθοῦν ὅλα τὰ ἐκ τούτων αἰτῶν πηγάζουν. Εἶναι ἀντικειμενὸς ἐξετάζει
tὰ τοιαύτα, ἔχουν τινὰ νομικὴ ἐκάστη, ἔχουν ὑπάκουαν, στηρίζονται
eἰς Συνθήκας, εἰς Νόμους; Εἰς τίποτε δὲν στηρίζονται; στηρίζονται εἰς
tὴν ἔξαψην, ὅτις ὑπήρξε προὶ ἀνεκαθαρίας. Αὐτὴ εἶναι ἡ πηγὴ τῶν
tῶν ἄλλων πηγῶν δὲν ἔχουν. Τί πράκτηκε τοῦ ἐξετασθήσαται; Ἦποτ' ἐνεργή

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡ. ΔΑΝΕΙΟΝ 451

σω τὸ Ψήφισμα τῆς Συνελεύσεως τῆς 3ης Σεπτεμβρίου; ούδεις τοὺς ἐμποδίζειν.

Εἰς τὰ 1859 ἡ Βαυαρία ἐπανέλαβε τὴν ἀπαίτησιν τῆς. Διατί ἡ Κυβέρνησις δὲν εἰργάζετο ἔκτοτε νὰ δείξῃ, ὅτι εἶναι πραγματικά αὐτοῖς ἄψευσιν νὰ λεγόμεναι συμφωνοῦσι ἀνταποκρίτησις πρὸς χρέος καθαρόν, ἀπαίτητον, κατὰ τὸ ὅποιο δὲν ἦμπορει νὰ ἀντικαθίστηκε ἀντιβάλλοντι; Ἡ κυβερνᾶτ' ποτὲ ἀπέναντι δανείου ἀπαίτητοι, ὅτι ἐπιτρέπεται νὰ προτείναται εἰς συμφωνοῦσιν ἀνεκκαθαριστός ἀπαίτητος; Ἡ ἱκουσάτῃ Νομοχρήσεις, Ἠ Ἐπαρχίας, ἐδικαιοῦσα νὰ ἀνακαλυφθῇ καὶ ὧς τοῦ κάλλους τοῦ Ὀθωνοτικήν ἑκάτον μὲν εἰς τὸν τώρα προσφέρεσθαι· Ἡ ἱκουσάτῃ ποτὲ τοιοῦτον τι; Ἡ ἱκουσάτῃ νὰ ἀνακαλυφθῇ καὶ ὧς τὸ κάλλους τοῦ Ὀθωνοτικήν θὰ γίνεται μεγάλη ἀνακαλύψεις.

ΔΗΜΙΤΡΑΚΑΚΗΣ. Φέρεται τὰ Πρακτικά του 1856, 1857 καὶ 1858.

ΚΑΛΛΙΑΣ. Τι ἐπραξε λοιπὸν τὸ Ελεγχτικὸν Συνέδριον; ἐδέθαλε τὴν ὑπάρχειν τοῦ δανείου, καὶ ἐδεδωκε τὸ κεφάλαιον, τὸ ὅποιον μόνον περιλαμβάνει αὐτὴ ἡ Συμβολασία, μόνον τὸ κεφάλαιον ἄνω τῶν τόκων. Ἡ ἔκτη τ᾿ ὁμοία ἑπορεύθη τὸ Ελεγχτικὸν Συνέδριον. Ἀλλ᾿ ἡ Συμβολασία, νομίζω, ἔχει Ἀλλην βασιν, τὴν Βαυαρίκην, ὑπὸ ἀπολύει εἰς τὸ αὐτὸ ποσόν. Τι ὁμοίως ἐπέρχεται; ἐπέρχεσθαι ἡ παρατίθεσις τῶν τόκων. Δὲν ἀρίθμεται οἱ τόκοι, καὶ νομίζετε, ὅτι εἶναι μικρὸν νὰ αἰσθάνεται αἱ τόκοι τῶν ἐτῶν; Ἡ Ἀρχίζει, νομίζω, ἡ καθυστέρησις ἀπὸ τοῦ 1843, ἡ ἓς ἓς ἓς ἓς 1843. Ἡ ἀπολογία λυτοῦ τῶν τόκων πρὸς ἑς ἑς ἑς ἑς ἑς, νὰ ἄνετε τοῦ φθάνετε. Ἡ ἀρχικὴ ἀπαίτησις τῆς διακοινώσεως εἶναι, νομίζω, 11,000,000.

ΒΑΛΛΕΡΙΤΗΣ. 65,000,000.

ΚΑΛΛΙΑΣ. 65,000,000: διότι ἐγίναν πληρωμαὶ προγενεστέρως. Ἀποτὸ τὸ ποσόν, τὸ ὅποιον δὲν ἀναδεχθῆ ἡ Ἐλλάς καὶ νὰ πληρώσῃ, εἶναι μόνον τὸ κεφάλαιον καὶ τοῦτο δεικνύει μακροθυμίαν καὶ δεικνύει, ὅτι ἐκεῖνοι αἱ διαθέσεις, αἱ ὅποιαι υπήρχον ἐτὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ μεγάλου εὐεργετῶν τῆς Ἐλλάδος, τοῦ Λουδοβίκου, ἐκεῖνοι αἱ εὐγενείᾳ διαθέσεις, ἀν καὶ συνέθησαν πολλὰ δυνάμεια νὰ τὰς διαπεράσωσιν, οὐχ ἤτον δὲν ἐσθῆσησιν, καὶ ὅτι ἐκτιμάτος αὐτῶς χρεωστοῦμεν νὰ ἐκφράσωμεν συνάμα καὶ πανάρτημαι τὴν εὐγνωμοσύνην μας.
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΞΗ ΤΗΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1880

Π. ΚΑΛΛΙΓΡΑΦ. Κύριοι, δέν δυσαρεστούμας ποσώς, ότι έδόθη ευρυτέρα έκτασις εἰς τὴν συζήτησιν περὶ τῆς Συμβάσεως μετὰ τῆς Πιστωτικῆς Τραπεζῆς. Δίνειν μόνον λόγος κατὰ τῆς κυριωτέρας διατάξεως καὶ τοῦ κυριωτέρου σκοποῦ τῆς Συμβάσεως, ἀλλὰ συνάμα προειδοθῆ ἡ ἐξετασίας μέχρι τῆς σκοπιμότητος τοῦ πολλαπλοῦ τῶν Τραπεζῶν, ἢ τῆς ὑπάρχειος μᾶς μόνης Τραπεζῆς, τὴν ἐκτασιν δὲ ταύτην τῆς ἐξετάσεως ἐδώκεν ὁ ἐντιμὸς βουλευτὴς Κραναίας κ. Μηλιαρέσης, ὥστε ἡθέλησε νὰ καταδείξῃ, ότι αἱ πολλαπλαῖ Τραπεζῆς εἶναι μᾶλλον συμφέρουσι καὶ εὔφρενταικα, καὶ ἐφεξε ἐπιχειρήματα πρὸς ἀντίκρουσιν ἐκείνων, τὰ ὡσὶν ἐγὼ ἐξέθεσα ἐνώπιον τῆς Βουλῆς ἐπὶ ἀλλής συζήτησεις. Ἡθέλησε νὰ καταδείξῃ, ότι τὸ σύστημα τῆς ἐναίας Τραπεζῆς ὑπάρχει μόνον ἐν Γαλλία, καὶ ότι αὐτὸ χρεωστεῖται εἰς τὸ διαστοιχία πνεύμα τοῦ Ναπολέοντος. Νομίζω, ότι ὑπὲρ ἐναίας Τραπεζῆς ἐν Γαλλία ἠδύνατό τις ν’ ἀποδώσῃ τὴν αἰτίαν εἰς τὸν Ναπολέοντα, διότι εἶναι γνωστόν, ότι ἐν πάσιν ἐδώκε τὸ ἐναίαν, ὡσις καὶ κατὰ τὴν ἐκπαιδεύσειν. Εἶναι γνωστόν, ότι ἐν Γαλλία ἐν μόνον ὑπάρχει Πανεπιστήμιον καθ’ ὅλην τὴν Γαλλίαν, τό ἐν Παρισίοις, καθ’ ὅλας δὲ τὰς λαταῖς πόλεις ὑπάρ-
χουσι Σχολαί, τούτο δὲ εἶναι δημοφημισμὸν τοῦ Ναπουλέντος, ὅστις ἦθελε τὴν συγκέντρωσιν πάντων καὶ αὐτῆς τῆς παιδείας, καὶ ἥθελεν ἐν τῷ Πανεπίστημι καὶ ἀντιπρόσωπον τῆς Κυβερνήσεως, Βασιλικὸν Ἐπίτροπον, τὸν Fontanes. Ἀλλ' ὁμως τὸ σύστημα τοῦ ἔνακου καὶ τῆς συγκεντρώσεως κατεδαφίζετε ἐφεργευτικῶς ἐν Γαλλία, ἐνώ δὲ κατόπιν ἐδοξομάζετε καὶ τὸ ἑτερον σύστημα, διότι εὐρέθη ἡ Γαλλία εἰς περίσστασιν νὰ ἔχῃ δῶσει Τραπέζας, ὅτε ἐγένετο ἡ προσάρτησις τῆς Σαβαοῦδας, ὡς ὑπὸ τὸν ύπερισχυόν τὸ ἐναίαν, καὶ σήμερον ὀφθαλμὸς πλέον φιλονικεῖ, οποίας ἐκτάκτως ὑπηρεσίας παρέχει καὶ τούτον συντελεῖ υπὲρ τῆς δημοσίας πίστεως.

Ἡμεροθήτησαν ὁ ἑντύμος συνάδελφος, ὅτι ὑπάρχει ἐναία Τράπεζα ἐν Γερμανία. Τούτου ἔνεκεν ἐφερα τὸν Νόμον τὸν Γερμανικὸν τοῦ 1875, ὅστις βεβαιώσεις μὲ ἀπαλλάττει πάσης ἔλλειψης ἀποδεικνύει. Ὁ Νόμος οὗ τος ἔδειξε, ὅτι συνιστάται μία νέα Τράπεζα, ἡ λειτουργεί Τράπεζα τοῦ Βασιλείου ἡ τῆς Αὐτοκρατορίας, Reichs-Bank, ὅτι συνεπείς αὐτοῦ τοῦ συστήματος ὅλαι αἱ λοιπὲς Τράπεζαι τῆς Γερμανίας, μεγαθὺς διακεῖ τὸ προνόμιον αὐτῶν (ὅτι οὐδὲς ἀσέβει κατὰ κεκτημένον δικαιωμάτων). ὡρὰν ἐνοίκει νὰ τ' ἄθετησῃ, διότι παραδέχεται ἐτέρω ἀρχήν, ἐνὸσ διακεῖ τὸ προνόμιον), περιορίζεται ἐκατον αὐτῶν ἐντός τῆς ἐπικρατείσας ἑκείνης, ὅτις ἐγχορήση τὸ προνόμιον, καὶ τὰ γραμμάτια αὐτῆς δὲν εἶναι ὑποχρεωτικά ἐν ἀλλη περιπερί, διότι τὰς τῆς βεβαιῶσεις ἐπελέθερος νὰ δεχθῆ ἢ νὰ μὴ δεχθῇ τραπεζικὸν γραμμάτων, ὅταν ἀποδίδῃ πίστην. Τὰ γραμμάτια καὶ αὐτῆς τῆς ἡμετέρας Ἑθικῆς Τραπέζης εἶναι δεκτὰ εἰς τὴν Εὐρώπην, καὶ οἱ ἐπανερχόμενοι ἐνταύθα τολλάχια λαμβάνουν αὐτὰ μεθ' ἑκατον. Μετὰ τὸ πέρας δὲ τοῦ χρόνου τοῦ χορηγηθέντος εἰς αὐτές τὰς Τράπεζας δὲν οὐκανοείται πλέον, καὶ μένει ἡ Τράπεζα τῆς Αὐτοκρατορίας Reichs-Bank μόνη. Δὲν ἡδυνηθήν αἱ φερό τῶν αὐτοτικῶν Νόμον, ὅστις μόλις πρὸ δύο ἐτῶν ἐγένετο. Κατ' αὐτὸν ἐπίπεις μία καὶ μόνη Τράπεζα ύπάρχει ἐν Αὐστρία, διὰ τῆς ἐκκίνησις τῆς πέρας τοῦ Δέθα καὶ τῆς ἐγεννητεν τοῦ Δέθα, καὶ ὅταν λέγομεν Τράπεζα, δὲν πρέπει νὰ λαμβάνομεν αὐτὴν κατὰ τὴν συνήθη χρήση τῆς λίζεως, διότι Τράπεζαι ύπάρχουν πολλαί, ἀλλὰ Τράπεζα, ἐκδίδουσα γραμμάτια, ἐν Αὐστρία ύπάρχου μία μόνη, ὅποι δὲ ὁ ἑντύμος συνάδελφος ἑθυμιήτητα παλαιότερα πράγματα, εἶναι καλὸν νὰ λάθῃ γνωσιν καὶ τῶν νεωτέρων, ἦν μὴ φιλονικοῦμεν περὶ τῶν ἀνεπιθέτων φιλονικίας.
Τί δέ συμβαίνει εἰς Ἰταλίας; Αὐτὸ θίλει συντελέσει, εἰς τὸ νὰ σχηματίσωμεν ὁρθότεραν ἱδέαν καὶ περὶ αὐτῆς τῆς Συμβασίας. Ἐν Ἰταλίᾳ πρὸ τῆς ἐκώσεως ὑπήρχον Τράπεζα, ὅπως ἐκάστη εἶχεν ἱδέαν περιφέρειαν, ὡστε τὰ γραμματία τῆς μὲς δὲν ἦσαν δεκτὰ εἰς τὴν περιφέρειαν τῆς ἄλλης. Δέν εὑρίσκονται ἐν Ἰταλίᾳ ἐν τῇ αὐτῇ περιφερείᾳ δύο Τράπεζαι ἐκδίδοντας γραμματία. Τοῦτο εἶναι ἰδιαίτερον σύστημα, ἐπικρατοῦν ἐν Ἀμερικῇ. "Ἄμη διότι δικαίωμα εἰς Τράπεζας νὰ ἐκδίδωσι γραμματία, ἐστὶ καὶ κατ' ἄναλογον τινα, ἀλλ' ἄναλογον προϊόσων, ὥστε δύναται νὰ φθάσῃ εἰς μεγάλας διαστάσεις, εἰναι ἀδύνατον νὰ διατηρηθῶσιν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἄλλη συγκρούσεως, διότι γεννᾶται ἀνταγωνισμός, καὶ εἰ αὐτοῦ ἐπὶ τέλους ζημιώταται ἡ κοινωνία.

Ἐν Ἰταλίᾳ λοιπόν, ὅπου ὑπάρχουσι ή Τράπεζαι, ἐγένετο πολλαι ἀπόστειραι, ὅπως σχηματισθῇ μιᾷ μόνῃ, ἀλλ' ἀπέτυχον δὲν ἐγκατελείφθη ὡς η πρόθεσις, καὶ ἐν τούτῳ ἔρθασιν εἰς σύστημα συνδιαιλακτικὸν, κατὰ τὸ ὑπακούει τὸ μέγιστον ποσὸν, μέχρι τοῦ ὅποιου ἐκάστη Τράπεζα δύναται νὰ ἐκδώσῃ Τράπεζας γραμματία, ὡστε νὰ μὴ ὑπερτερήσῃ ἡ μιᾷ τῆς ἄλλης, καὶ ὅτω διὰ τοῦ συναγωνισμοῦ ἐπέλυσαν ἐπιλαμβάνεται ἀποτελέσματα, διότι ἐκάστη θὰ προσπαθήσῃ νὰ καταλάβῃ αὐτὴ τὴν ἄγοραν κατὰ τὸ πλεῖστον διὰ τῶν γραμματίων της. Εἴδησεν λοιπὸν τὸ λεγόμενον consortium, τὴν συναδελφότητα.

Ἐπειδὴ δὲν ὑπερβαίνουσιν ὁρισμένον ποσὸν τὰ γραμμάτια, συνομολογήθη ὡστε νὰ ἦν κατὰ εἰς ὅλα τὰς περιφερείας. Συνεχίζεται τοιούτως ὁμοσπονδία Τραπεζών, καὶ δὴ αὐτῆς τῆς ὁμοσπονδίας ἀναβάλλεται μὲν ἡ ὀλίσθησις τῆς ἐκώσεως εἰς μίαν καὶ μόνην, ἀλλ' ἐπείθη τὸ αὐτὸ ἀποτελέσματα τῆς ἐνώσεως Τραπεζῶν, ὡστε καὶ εἰς τὴν Ἰταλίαν νὰ εἴπητε, ὅτι μία Τράπεζα υπάρχει.

Τὶ ἐπράξαμεν ήμεις πρὸ ὁλίγου χρόνου; Ἐδέχθημεν τὴν σύστασιν δευτέρας Τραπεζῆς εἰς Ἐπετανήσου ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ. Νέον ἐξερχομαι νὰ διαμορφωθῇ σὰ κατεστραμματίζω, ἐπαγγελματίζω, ἀλλ' ἐπεται, ὅτι πρέπει νὰ προχωρήσωμεν εἰς τὰ ἐσχάτα, νὰ φθάσωμεν εἰς ἀλά σὰ ἐντεῦθεν ἀποτελέσματα, ὡς ὅτα τὰ πράγματα δηλιγνύσωμεν, ὅτι προβλέπονται συνειδητεῖς ἀπαίσιοι, νὰ θέσωμεν τέρμα εἰς αὐτὰς ἐδέχθημεν τὴν ὑπαρξιν αὐτῶν Τραπεζῶν, συγχρόνως δὲ καταργήσωμεν τὸν Νόμον τῆς Ἐπετανήσου, ὅτι ἐδέχετο τὴν ἑλευθερίαν υποστάσεως Τραπεζῶν. Τοι ἄλλην βασιν εὑρίσκομεν καὶ ἄλλαξοι, ὅπου δὲ ὑπάρχουσι περιστάσεις.
περί κυρώσεως συμβασεως πιστωτ. τραπεζής

ἀπαιτοῦσι μίαν καὶ μόνην Τράπεζαν. Αὐτὴν εὐρίσκομεν ἐν Σκωτία, ἐν Ἀμερικῇ, ἐν Ἑλληνικῇ. Ἁλλὰ ἡ Σκωτία ἀποτελεῖ μέρος τῆς Ἀγγλίας, ἐνθα ὑπάρχει ἑνία Ἰρλανδία Τράπεζα, ἐκ τῆς ὁποίας λαμβάνει τὸ Κράτος τὰ προσδοκόμενα ὑφελήματα, αἱ δὲ πολλαὶ Τράπεζαι τῆς Σκωτίας δὲν εἰσί τῇ συναγωγῇ μείζων ἴδιωτῶν, ἐκ τοῦ ὁποίου οὐδεμία ἐλπίζεται συνδρομή ὑπὲρ τῆς Κυβερνήσεως ἐν δεδομένῃ περιστάσει. Ἐν τοιαύτῃ κατάστασις διετέλεσαν αἱ Ἰνον Νῆσοι ὑπὸ τὴν ἁλιγδα τῆς προστασίας: οὐδέποτε ἦτο δυνατὸν νὰ περιπλακώσων εἰς πόλεμον, ὡστε εὐρίσκομαι ὑπὸ τάς περιστάσεις, ὑπὸ τάς ὁποίας εὐρισκόμεθα ἡμεῖς, ἡ δυνάμεια νὰ εὐφελώμεν ἀπὸ κατάστασας εὐτυχίας κατὰ τὴν εὐστρατίαν τῶν πρεσβευόντων τὴν διηνυσὶ ἐφήνην. Τὸν ὁμολαχὸν εὐτυπίαν, διότι οὐδὲν νέος ἦπελε καταγίδα (θρυψος καὶ τίνες διακοπαῖ). Ὁταν περιστάμενο τοιαύτην τὴν κατάστασιν ὑπὸ τὴν Ἀγγλικά προστασίαν, δὲν ἔκαταμε, ἃν ἢτο καλὴ ἡ κακὴ. Τὴν ἕξωκρατίαν καὶ ἐγὼ μίσος, καὶ δὲν εἰσί τὴν ἀνάγκη νὰ εἶπο, ποῦ ὅσιον τὰ ἑλληνικὰ αἰσθήματα ἐν Ἐπτανή, διότι ἀπεδείχθησαν γνώσις, καὶ εἰς αὐτὰ κρεοστοῦμεν τὴν ἔνωσιν. Ὅτι καὶ ἃν ἐδαιμόλευσον εὐρυγνήματα ἡ Ἀγγλία, δὲν ἦτο δυνατὸν ὑπὸ ἀποδώσω τὸ ἀνεκτήμητον, τὴν ἔνωσιν μετὰ τῆς Ἐλλάδος. Δύνανται νὰ ὑποχεῖτο ὅλα τὰ ἄγαθα τῆς γῆς ἐς τὴν Ἐθνολόγιαν, ἐς τὴν Ἑλλάδαν οἰκείαν, ἐς τὴν Ἑλλάδαν οἰκείαν, ἐς τὴν Ἐθνολόγιαν, ἐς τὴν Ἑλλάδαν, ὑπὸ τοῦ ἄνωτος ὑπὸ τοῦ μόνου ἀνεκτήμητον, τὴν ἔνωσιν μετὰ τῆς Ἐλλάδος. Ἐκεῖ ἔσταμε τῇ ζήτημα ὑπὸ τὴν ἐπομενὴν τὴν προ- πεζικὴν, καὶ ἠζεύρετε, ὡς ὑπὸ τὴν ἐπομενὴν παῦσαν ὅλα τὰ μεγάλα αἰσθήματα καὶ οἱ παλμοὶ οἱ ἥδεσιν. Αἱ Τράπεζαι προσέχουν εἰς τὸν ἴσολογισμὸν καὶ εἰς τὰ μερίσματα. Λέγω λοιπὸν, ὅτι αἱ νῆσοι ὅσιον μακρὰν πᾶσαν διαταραξίαν ὑπὸ τὴν ἁλιγδα τῆς Μεγάλης Βρετανίας. Ἐνθαμοῦμαι, ὅτι ἐγὼ ἔστησον ἡ ἔνωσις, ὑπήρχε τὸ σύμβολο τῆς Μεγάλης Βρετανίας καλοσχετικόν ἐπὶ τοῦ ἀνακτήρου τοῦ Ἀρμοστοῦ καὶ τὴν ἢμέραν, ὅτε ἔπεσεν ὁ πρῶτος πέλεκυς ἐπὶ αὐτοῦ, ἐρρύχαξαν ὅσιον ὅσιον προσκεκουλημένοι εἰς τὴν προστασίαν, ὡς ἑν ἀσφαλεί καὶ ἀκρ. μάνως λιμένιν, καὶ ἐντοίχῳ, ὅτι τὰ πάντα τετέλεσται. Εἰς ἑκάτην λοιπὸν τὴν κατάστασιν εὐρίσκεσθε ὑπὸ τὴν ἁλιγδα ἐκείνην, καθ’ ὅς ὅλα τὰ κύματα παρήχησαν ἀθάνατος ὡς ἄρρος τῆς θαλάσσης καὶ ἀνευ ἀποτελέσματος ἐτομέως δὲν εἴχετε οὔτε καταγίδας, οὔτε σάλλους ὅτι τὴν ἐρημηκὴ κατάστασις, ὡς τὴν ἐφανταζότε τὰ Κάντιος.
Νῦν πολλοὶ συνέρχονται εἰς συνόδους συζητώντες, πῶς δύνανται ἡμοὶ ἢμοί αἱ κοινωνίαι νὰ ξέσων ἐν δίνεινες εἰρήνη ἀνευ ἔξιρους. Ἐν τοιαύτῃ καταστάσει τὸ σύστημα τῶν πολλαπλῶν Τραπεζῶν εἶναι προτιμότερον, διότι μόνη ὑπάρχει ἡ ἀμιλλα καταχώρισις ιδιωτῶν, ποῖος ἤλθε συστήσει Τράπεζαν, ἐφελκύσσαν διὰ τῆς καλῆς διοικήσεως ἐμπε- στοσκόνην.

Εἰς Βουλευτὴς. Καὶ πρὶν δὲν ὑπήρχε παρὰ μία Τράπεζα.

Καλλιγας. Διότι ἵνα δὲν εὑρέθηκαν κεφαλαὶ. Αὐτὴ ἡ Τράπεζα ὡς ἐκ τούτου ἐμείνα μόνη, διότι εἰχε μεγάλην πίστιν ἐν Ἀγγίξι καὶ τὸ γνωρίζουσαν ὅσιοι ἢξησαν ἐν Λονδίνῳ, ὅτι ἡ ὑπογραφὴ τῆς Ionian Bank εἰς τὸ χρηματιστήριον λογίζεται νόμισμα. Ὁταν ἡ ὑπάρχουσα Τράπεζα ἔχε τῶν ὑπάλληλων, οὐδεὶς ἐπιχειρεῖ νὰ συμ- στήσῃ ἄλλην. Ἡτον ἑλεύθερον εἰς ἐκαστὸν νὰ συστήσῃ Τράπεζαν, ἐν τούτοις ὁδεῖς τὸ ἐπαρχεῖν· ἡμᾶς δὲ ἢθη περικλῆσθαι εἰς τὸ ἀντίθε- τον, διότι ἐδέχθημεν δῶς Τραπέζας καὶ δὲν ἐπιτρέπομεν τὴν σύστασιν ἄλλης ἀνευ νόμου. Ἀπαίτεται λοιπὸν νόμος, καὶ δὲν ἢρκεῖ ἡ πρωτο- βουλία τοῦ κεφαλαίου· ὁ κεφαλαίος πρέπει νὰ προστρέξῃ εἰς τὸν νομοθέτην, καὶ αὐτὸς νὰ δώσῃ τὴν ἐγκριθήν του. Ἐστιντήθη καὶ ἔτερα Τράπεζα ἐν Ἐπτανήσῳ, καὶ ἔχομεν τὴν δυϊκότητα ἐν Ἐπτα- νήσῳ, ὅπου πρόκειται νὰ ἐνεργήσωσι καὶ αἱ δῶς Τραπέζας καὶ νὰ δοκιμάσωμε τὰς δυνάμεις των. Τοιοῦτος ἄγων δὲν εἶναι ἀπίθανον ν' ἀποδεικτὸς ἓποτε βλάβη τῆς κοινωνίας, διότι μεταξὸς τῶν δῶς Τραπεζῶν ἐνδέχεται, νὰ μὴ ὑπάρξῃ ἀρμονία. Μεταξὺ ἀντικήλθων συμφερόντων σπανίως ὑπάρχει ἀρμονία ἢ τὸ πολὺ λυκοφίλια.

Ταῦτα ἐχοντες πρὸ ὄρθωλων, ἔσταξομεν τὶ πρέπει νὰ πράξωμεν. Τράπεζα προωτήρει, αὐτῇ εἰχε λάβει τὴν ἀναγκαστικὴν κυκλοφο- ρίαν, καὶ δι' αὐτῆς εἰχε καταλάβει τὴν ἄγοραν, διευκολύνα τὰ τραπεζικὰ γραμματία τῆς μέχρι 12 ἐκατομμυρίων. Τὸ πρωτότο, τὸ ὅποτον ἀπαιτεῖται νὰ γνωρίσωμεν, καὶ περὶ τούτου δὲν μᾶς διερώτωσεν ἡ Κυβέρνησις, διότι ἢρκεῖ νὰ ἐξαντλήσουμεν ἡμᾶς τὸν λόγον, προβλέ- πουσα, ὃτι καὶ οἱ πνεύμονες καὶ ἡ λάρυγξ καὶ τὰ ἐπιχειρήματα ἡμῶν θέλουν καταναλωθῆ, καὶ μετὰ τὴν κατανάλωσιν, ὅπως συνέβαινε κατὰ τὴν ἄλλην σύμβασιν τῆς Ἀτμοπλοϊκῆς 'Εταιρείας, ὅτα ἐξῆ, νὰ μᾶς ἐπὶ κασάνης, αὐτὶ νὰ μᾶς δώσῃ ὑποσύνεσις πληροφορίας, ἀρ' ὥν ἐπρεπε νὰ γίνῃ ἡ ἐναρξις τῆς συζητήσεως. Τοιαύτα νομοσχέδια, οἰον
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΕΤΩΤ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

τὸ προκείμενον, δὲν ἔπρεπε νὰ ὑποθαλάλλονται καθ' ὅν γρόνον ἑκατέροι
μὲν τὰ κατεπείγοντα, τὰ συντελοῦντα εἰς τὸν μέγαν σκοπὸν, διὰ τῶν ὑποῦν ἔργαζομέθα. Προετάχθη πάντων αὐτὸ τὸ νομοσχέδιον, τὸ ὑπόπον
δὲν διενείμη, ὅποτε ἔχει τὸ κατεπείγον. δὲν ἦτο λοιπὸν ἀπαραίτητον νὰ δικαιολογηθῇ ἡ Κυθέρνης καὶ νὰ μᾶς εἶπῃ: σὰς φέρω νομοσχέ-
διον καὶ ζητῶ νὰ προταχθῇ πρὸ τοῦ νομοσχεδίου περὶ ἑθικοῦ δανείου
(διότι δὲν ἦκουσα ἐπιμονὴν περὶ τοῦ νόμου τοῦ δανείου), διὰ λόγους
σπουδαίους. Τότεςς ὑπέλε τὸ καθίσηται καὶ νὰ καταθέτῃ τὰ αίτια,
δι' ᾧ προτάσσει νομοσχεδίον ἀπαιτοῦν πολλὰ ἐφόδια, διὰ νὰ ἐνοπ-
σομεν τὴν ἐκοιμηθέν του.

Ἡ Ἰονίκης Τραπέζη ἐνεκα τοῦ δανείου πρὸς τὴν Κυθέρνην ἔθε-
σει εἰς κυκλοφορίαν 12 ἑκατομμύρια. γνωρίζετε δὲ πόσον εἶναι περι-
μεριμνᾶναι αἱ ἀγοραὶ τῆς Ἑπτανήσου, Ζακύνθου, Κερκυρᾶς, Κεραλλη-
νίκης· ὡς Λευκὰς ἔχει τινὰ προϊόντα, ἀλλ' ἀλίγα: περὶ Ἰθακῆς δὲν δύ-
ναται νὰ γίνῃ λόγος, περὶ Κυθηρῶν δὲν ἡξεύρω, τί θὰ μᾶς εἶπῃ ἢ ἐν
Κυθῆρων βουλευτῆς, ἐὰν ὑπάρχῃ ἑκατομμύριον. δὲν δύναται να ἔχῃ
ἀυτὴ πολλὰ γραμματία. Εἶναι δύνατον νὰ προστεθῶς πρὸς
τοὺς 12 ἑκατομμύρια καὶ ἄλλα, καὶ αὐτὸ προστεθῶς, ποιὰ ἢ ἐν
ἐνυπνεῖα; Θέλετε ἀντιπαρατηρήσεις, ὅτι προστίθενται μικρὸν κατὰ
μικρὸν, διὰ δόσεων καὶ ἐτος, τὰ πρῶτα τρία ἐντὸ ἐν ἑκατομμύριοι,
ἐπειτὰ 6. (Θύρυδος).

ΚΑΡΑΨΑΛΟΣ. Ἡ Ἔδω κὺλον.

ΚΑΡΑΨΑΛΟΣ. Ἔνδεχεται νὰ λανθάνωμεν τὸ ἔδω λοιπὸν 6 ἑκατομμύ-
ρια: ἃς φάσαμον εἰς τὰ 12 ἑκατομμύρια. διότι ὑπάρχουν τὰ 12 τῆς
Ἰονικῆς Τραπέζης. Δὲν μᾶς ἐδώσατε τὴν πληροφορίαν, ποιὰ εἶναι ἡ
διαφορά τῶν γραμματίων τῆς Ἰονικῆς Τραπέζης πρὸς τὰ ἑξωτερικοὶ
συνάλλαγμα. δὲν ἀρκεῖ ἡ στερεότητα τῆς Τραπέζης, ἤνα διακατηχεῖ εἰς
τὸ ἄρτιον ἡ ἀξία τοῦ τραπεζικοῦ γραμματίου. ἐξήρισαται ἀπὸ τὴν
σχέσιν τῆς συνάλλαγῆς καὶ πρὸ πάντων ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴν καὶ ἐξα-
γωγὴν, ἀπὸ τὸ ἐμπόριον. Ἐτῶν ὑπάρχῃ ἀποστολὴ εἰς τὸ ἑξωτερικὸν
χρημάτων, δὲν δύναται νὰ στείλητε τὰ τραπεζικά γραμματία. ἢ αὐτὲς
ἐλέγχει λέκα καὶ φάγκα. Ποιὰ εἶναι ἡ διαφορά μεταξὺ τραπεζι-
κοῦ γραμματίου καὶ τοῦ φακέου ἐν Ἑπτανήσῳ, καὶ ἢ ἡ διαφορὰ
ὑνε ὁλοκλήρωσι τὸ τοιαύτη ἢ τοιαύτη, ποιὰ μέλλει νὰ ἐναι διὰ τῆς
προσβεβλήματος 6 ἑκατομμύριον; Ὁ ἐντίμος βουλευτὴς Γόρτυνος ἔκαμεν ὑπολογισμόν, τὸν
όπωρον δὲν ἔδεχθην, καὶ σήμερον ἐτί δὲν δέχομαι· τὸν θεωρῶ πεπλανημένον. Πρέπει νὰ προσέχωμεν εἰς τὰς συναλλαγὰς τῆς ἄγορας καὶ νὰ ἴδωμεν, ἐὰν ἦναι ἐπιθετικὰ τοιαύτης ἐπεκτάσεως. Αἱ συναλλαγαὶ ἐν Ἑπτανήσῳ εἶναι τοιαύτα, διότι εἶναι ἀνεπιδεκτοὶ αὐξήσεως, διότι δὲν ὑπάρχει μέγα ἐμπόρον, οὐδὲ μεγάλη βιομηχανία, δὲν ὑπάρχοντι παρὰ τὰ ἐγχώρια καὶ ἡ ἀνάγκη τῆς κατανάλωσις ἐξωτερικῶν προϊόντων· ἔχει ἀνάγκην ἡ κοινωνία συστηθῆναι, ἔχει ἀνάγκην ύψηματος, ἐνθυμιᾶς· αὐτὰ δὲν δύναται τις νὰ ἐπαυξηθῇ, δὲν δύναται νὰ εἴπηται, ὅτι εἰς τὴν Ἑπτανήσιν θὰ φορῶσι τὸ λοιπὸν διπλὰ φορέματα καὶ ὃτι θὰ προήγουσι διπλάσιον ἡμέραν, ἡ πρὶν εἶναι ὑφισμενὴ ἡ κατανάλωσις, καὶ Ἰοῦ ὁ περιορισμός. Εὐφρασύσθηκα εἰς κοινωνίαν, ἡ ὁποία δὲν ἔχει ἐλαστικότητα· ἐδώ ἡ ἀγορὰ τῆς Ὑπεράσπις δύναται νὰ ἔχῃ ἐλαστικότητα, ἀν καὶ οὐχὶ μεγάλην, ἐδώ τὸ ἐμπόριον τῆς Ὑπεράσπις εἶναι ἐπίσης εἰσαγωγή καὶ ἐξαγωγή, ἀλλ' ὑπάρχει καὶ βιομηχανία, γίνονται πυκνοί ἐπιχειρήσεις, συνιστοῦνται ἑταίρια μεταλλουργικαὶ, ἐργάζονται ἐξωθεὶς χρήματα· εἰδέτε, ὅτι ἡ Ἰτανία ἐκαμε μέγα δάνιον 60,000,000 μετάλλικων· τοῦτο ἐπιτρέπει καὶ περιποτεράν ἐπέκτασιν εἰς τὴν κυκλοφορίαν τῶν πραπτείκων γραμμάτων· ἀλλ' ἐν Ἑπτανήσι δὲν ὑπάρχει τοιοῦτον τι, εὑρίσκεσθαι εἰς στάθμον καταστάσις πραγμάτων, καὶ δύναται νὰ μεταβληθῇ, διὸτι ἡ Κέρκυρα εὑρίσκεται ἐπὶ τῆς Ιοᾶν ἀπὸ τῆς Ἰταλίας πρὸς τὴν Αἴγιπτον καὶ ἀπὸ τῆς Αἴγιπτον πρὸς τὴν Ἱταλίαν, καὶ ἐν τούτῳ παγάζει σπουδαία ὁρφέλια. Ἀν ἑνθυμοῦμαι καλῶς, ὁ Ἰωσεβίδης, ὁμιλῶν περὶ τῆς καταλήψεως θέσεως, λέγει «ἐν παράπλω τῆς Σικελίας», καὶ τὸ εὑρίσκεται καὶ σήμερον οὕτως ἐνέτειλε ἐπετείχε ἐλαστικότητα, καὶ ἐνώ ἔχει τοιαύτην ἐλαστικότητα, ἐξετάζεται τὸ χαρτοφυλάκιον τῆς Ἰταλίας Ἰτανίας, καὶ θέλετε ἐνειτε ἐν Κερκυρῇ δὲν δύναται νὰ ἔχῃ ἄλλον, διότι δὲν γίνονται πράξεις ἐμπορικαὶ. Αὐτὸ ὁμολογοῦν οἱ ἰδιολογομοι τῆς Ἰτανίας Ἰτανίας, καὶ νὰ ἴσχε ρέσιαι, ὅτι ὀφθαλμία Ἰτανίας θέλει προσβείσει ἄλλα γραμματία ἀντί τῶν ἐμπορικῶν. Ἡνὸς λοιπὸν εὑρίσκεται τοιαύτην τὴν ἀγοράν, ἔρχονται μικρὸν κατὰ μικρὸν νὰ ὑπερεξελισσοῦν τὴν ἀγοράν διὰ τῶν μικρῶν δόσεων, νομίζοντες, ὅτι προπαρασκευάζετε τὴν ἀγοράν νὰ δεχθῇ τὰ ἐπὶ πλέον. Ἀλλ' αὐτὴ ἡ προπαρασκευὴ εἰς οὔθεν συντελεῖ, αἱ μικρὲς δόσεις δὲν προπαρασκευάζουν, ἀλλὰ διατηροῦν διαμέσως τὴν ἀπειλή καὶ προμηθευτῶν ἀποτελεί-
σματα τῆς βλάχθης μακράθεν, διότι εἶναι γνωστὸν, ὅτι τὸ πάν ἐπὶ
tαιοῦτων πιστωτικῶν ἄξιων, οἷοι εἶναι τὰ τραπεζικὰ γραμμάτια, εἶναι
ο ὑπολογισμὸς, διότι γίνεται παρ’ ἐκάστου, διότι γνωρίζει καλῶς τὸ
συμφέρειν τοῦ, ὡς εἶναι τραπεζίτης ἐξ ἐπαγγέλματος, ἢ ἐργάζεται εἰς
tὸ ἐμπόριον, καὶ δὴ ἡ ἀξία τῶν πραγμάτων εἶναι τὸ κανόνευν αὐτῶν
tῶν ὑπολογισμῶν. Ἔκαστος ὑπολογίζει, ὅτι σήμερον εἶναι ἐν κυκλοφο-
ρίᾳ 12,000,000, μετ’ ὄλιγον δὲ προστίθενται διαδοχικῶς ἄλλα. Ῥοπέθι-
σατε, ὅτι μετ’ ὄλιγον προσδοκάται ἡ ἁριστείᾳ τῆς ἀναγκαστικής κυκλοφορίας,
μετὰ ἐξ μῆνιν, μετὰ ἐν έτος: πρὶν ἐκλείψῃ ἐν μόνον ἐν τῶν 12,000,000,
ἀμέσως ὑπερτιμᾶται. ἐν εἴπτη εἰς αὐτούς, ὁ οὖτε μετὰ ἐν έτος,
οὔτε μετὰ δέκα ἐτεὶ άρεται ἡ ἀναγκαστικὴ κυκλοφορία, ἀμέσως ἐκπλη-
τεί ἡ ἀξία. Ἡρᾶ προσδέσατο τὴν προσφοράν ἐπίρροι 6,000,000—
πρὸν προστέθουν, καταπίπτει ἡ ἀξία ἐπαισθητῶς καὶ προβαίνει ἀκατα-
σχετῶς ἡ ὑποτίμησις.

Εἶναι ἐκ τῶν προθέσεων, ὅτι διὰ τῆς συμβάσεως πρόκειται νὰ
ἐλαττώσητε τὴν ἀξίαν εἰς βαθμὸν σπουδαίον. Δὲν τολμάτω νὰ εἶπο
ἀριστικῶς καὶ ἐπαρκῶς, ὡς ἐπραξών ὅ ἐκ Γόρτυνος βουλευτῆς μέχρι
κλάσματος, ὥς, ἀλλ’ ἐν τῷ Ὀσῶτῳ προβλέψει, ὅτι σήμερον τὴν ἠρά
τὴν ἀγγειακὴν ἀγοράζουμεν ἐνταῦθα ἀνὰ 30 δραχμάς. ἀκαθ ἐπαίλθαι ἡ
Τράπεζα αὐτή, τὴν κυκλοφορίαν ἡμέραν ὅπω τιμᾶται πρὸς δραχμάς 32
ἐν Ἐπανάσω, καὶ ἢ ὅ ὄν όν πρὸς 30.

ΚΟΥΜΟΥΝΑΡΟΣ. Ὄμελειτε διὰ τὸν περιστόν νόμον, διότι ἐσχαγονὴ
gραμματίου ἐπιτρέπεται ὁ νόμος..

ΚΑΛΛΙΓΡΑΣ. Ἐγὼ ἦτον ὁ περιστός νόμος ἐν ἴσχυ, τότε ἦθελον ἐξαρ-
γροφόνατο τὰ γραμμάτια, καὶ συνέκοιτα ἦθελε φέρει μεταβολὴν ἡ
προσθήκη τῶν 6,000,000, διότι ἐκαστος ἦθελε μεταβάλλει καὶ ἐξαρ-
γρόφωνε τὰ γραμμάτια τῆς ἑαυτῆ ἠχώσιτε ἡμέραν τὴν ἀναγκαστικὴν
κυκλοφορίας, τότε ὑφώτευτο ὁ χροσός. σήμερον, ὅταν πρόκειται νὰ διω-
χωμεν τὴν ἀναγκαστικὴν κυκλοφορίαν, αὐξάνομεν τὴν βλάβην. Ἀνεῳ
τῆς ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας δύναμαι νὰ θεωρήσω, ὅτι εἶναι ἀθάνατον ἡ
ἰδρύσει τῆς Πιστωτικῆς Τράπεζης, δέχομαι τὸν συναγωνισμὸν τῶν ὅνω
Τραπεζῶν, καὶ τοίς θεωρῶν αὐτὸν ἀλυσιτελῆ. ἀλλ’ ὅταν ὁ μία Τράπεζα
ἔχει τὴν ἀναγκαστικὴν κυκλοφορίαν, ἡ ἢ ἄλλη στερήται, μὴ ἔγουςα τὴν
ἀναγκαστικὴν κυκλοφορίαν, δὲν μέλλεται νὰ φέρῃ εἰς τὴν ἄροτρον ὑποτίμη-
σων, διότι ὅτες ἔχει τὰ γραμμάτια τῆς, ἔχει μέταλλον ἢ τὸ ἰσαχίον.
Αλλὰ δὲν πράττομεν τούτο· ἡμεῖς χαριζόμενοι εἰς τὴν Πιστωτικὴν Τράπεζαν, ἐθεωρήσαμεν ὡς συνέπειαν τῆς πρώτης συμβάσεως τὴν παραγωγὴν εἰς τὴν Πιστωτικὴν τῆς ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας. Περὶ τούτου βέβαια εἶναι ἀνάγκη γὰρ γίνη σκέψεις, ἐὰν ἦν ἀναπόφευκτος συνέπεια, διότι εὑρέθη, ὅτι ἡ συστηθησομένη Τράπεζα ἀνήγγειλεν ἀπ’ ἄρχης, ὅτι θέλει νὰ ἔχῃ τὴν ἔλευθερίαν τῆς ἐπιλογῆς, ἐὰν διατηρηταὶ ἡ καταναγκαστικὴ κυκλοφορία, νὰ ἀναβάλῃ τὴν σύστασιν, μὴ ἵσσα ὑπόχρεως ὑπὸ τὸ κράτος τῆς ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας νὰ προχωρήσῃ εἰς τὴν σύστασιν· τὰ συμφέροντα τῆς ἡμιπορείας νὰ τὴν ἐμποδίζοντο. Διὰ αὐτοῦ τὴν αὐτά τὸν συνομολογήθη ὁ ὄρος, ὅτι, ἐὰν δὲν ἐπέλθῃ ἡ ἁρπή τῇ 1ῃ Ἰανουαρίῳ, εἶναι ἐλευθέρα νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἐγγύησιν, τὴν ὑπολογίσῃ κατέχεις, μὴ συσταθήσῃ καὶ ἀναβάλλεται τὴν σύστασιν τῆς Τραπεζῆς. Τῶρα λοιπὸν ἐρχεῖται ἡ Τράπεζα παραστάσεως, ὅτι ἦσαν πῶς εἶναι τὰ πράγματα: ἐπηρεάστηκε τὴν ἐξακολουθήσει τῆς ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας· ἀναγκαστικὴ κυκλοφορία καὶ μὲν ἐπηρεάσθη ὑπὲρ τῆς Ἐθνικῆς Τραπεζῆς, ἀλλὰ ὑπάρχει σύμβασις μετὰ τῆς Ἰονικῆς, καὶ ἢ δὲν δύναται νὰ ἀρθῇ ἡ ἀναγκαστικὴ κυκλοφορία τῆς Ἰονικῆς Τραπεζῆς, αὐτό ἐπομένως ἢ δὲν πρόκειται ν’ ἀρθῇ ὑπὸ τῆς Ἰονικῆς, καὶ τοιοῦτοτρόπως μέλλει νὰ ἐξακολουθήση καταναγκαστικὴ κυκλοφορία καὶ ἐν Ἐπτανήσῳ· ἢ περισταθήσεται ὑπὸ τὸ κράτος τῆς ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας συμφέροντα της Τραπεζῆς. Δὲν εἶναι μόνον ὑπὲρ ἠμῶν ἡ σύστασις τῆς Πιστωτικῆς Τραπεζῆς, ἀλλὰ εἶναι καὶ ὑπὲρ τῆς κοινωνίας. Μηλιχαρέσθη ὁ κ. Μηλιχαρέσθης ὁ ἵσσαι ἄλλο ἕκοις, ὅτι μὲς «χρεωστούν καὶ χρεωστούμεν». Πιστεύει, ὅτι ἦν ζει Τράπεζα, ἦτες συστατίσχετε, μέλλει νὰ ἕναι δεξαμενή, εἰ τῆς ὑπολογίας ὑπὸ χρεωστοῦν, δὲν ἁντλοῦν, διὰ ν’ ἀποδιδοῦν εἰς ἐκείνους, πρὸς τοὺς ὅπως χρεωστοῦν. Λαμπρὸν αὐτὸ τὸ σύστημα, ἐὰν δύναται τοὺς ἑμῶν μόνον τὸν τίτλον, ὅτι χρεωστεῖ, νὰ προσέρχεται εἰς τὴν δεξαμενήν καὶ νὰ ἁντλῇ, διὰ τ’ ἀποδιδήγη· ἐὰν εὑρέθη αὐτὸ τὸ σύστημα, βέβαια δὲν χρεωστοῦν ἕπαντιθε, καὶ πρέπει νὰ ὁμολογήσουμεν, ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἐπικεφαλής τὸν χρεωστοῦν ᾧδρα. Διὰτ’ ἐὰν εἴσαγαγεν αὐτὸν καὶ ἑδῶ εἰς τὰς ἄλλας ἐπαρχίας;
Καλαίγας. Μοι φαίνεται πῶς ὡσεὶ χρεωστοῦν, πολὺ δύσκολα εὑρίσκουν: εὑρίσκουν ἐκεῖνοι, ὡστε δὲν χρεωστοῦν, διότι ὡσεὶ χρεωστοῦν, δὲν ἔχουν νὰ δῶσουν ἀσφαλείαν, καὶ δὲν εὑρίσκονται Ἄραπεζκίο ἄνευ ἀσφαλείας. ὅτε πρέπει νὰ συστήσητε Ἄραπεζκίον, ἦτε νὰ βαίνη εὑρὼ καὶ ὁμοεὐθείᾳ πρὸς τὴν καταστροφή τῆς τοῦτο δὲν εἶναι συνομολογικὴ σκέψις, διότι δὲν ἔχουν ἐπικράτεις, ὅπου δὲν ὑπάρχῃ κἀτη σχέσις τοῦ σοῦ χρεωστοῦ καὶ μοῦ χρεωστοῦς. αὐτὸ εἶναι ἐκκαλεῖ εἰς ὅλην τὴν ὑφήλιον, δὲν εἶναι ἐξαιρετικῶν ἢ ἣ ἐναντίον ἐγὼ βλέπω, ὅτι ἐν Ἐπτανήσῳ ὑπάρχουν πολὺ περισσότερα κεφαλαία παρὰ ἐν τῇ λοιπῇ Ἔλλαδι, διότι ἐν τῇ λοιπῇ Ἔλλαδι ἡ τιμὴ τῶν κεφαλαίων εἶναι πολὺ μεγαλείτερα. Ἐν Ἐπτανήσῳ τὰ κεφαλαία σχετικῶς ἐλάχιστα τιμώνται: ἐδῶ εὑρίσκεται τις εἰς τὴν ἀνάγκην ἐνίστε νὰ διανεισθή καὶ πρὸς 20%.

Εἰς Βούλευτης. Καὶ ἐκεῖ ὑπάρχουν τοκογλύφοι.

Καλαίγας. Ἀλλὰ ζητήματα θέλετε νὰ ἐξακλίσητε τὴν τοκογλυφίαν; αὐτὸ εἶναι ἐργον τοῦ ἤθικολογοῦ δὲν βλέπετε εἰς τὴν Γερμανίαν πῶς ἐπιτυλάζει ἡ τοκογλυφία, ὡστε ἄγαντα ὡς ἡ Κυβέρνησις νὰ προτείνῃ μέτρα; εἶναι τὸ ἔδοξον ὡς νὰ μοι λέγητε, ὅτι θέλετε νὰ ἐξακλίσητε τὴν ὅλοφονιαν, τὴν κλοπὴν ἀλλὰ δὲν εἶναι ἡ Ἐπτανήσιος θύμα τῆς τοκογλυφίας καὶ ἐδώ καὶ ἐν Ἐπτανήσῳ ὑπάρχουν τοκογλύφοι, ἀλλὰ δὲν μὲ λέγετε μὲ ποινό τόκον εὑρίσκετε γομέματα ἐν ταῖς ἑπάρχεισι τὸ ἐλάχιστον 12%, καὶ ἐν εὐρίσκεται τις εἰς ἀνάγκην νὰ προνοήσῃ διὰ τὴν καλλιέργειαν τοῦ κτήματός του, δίδει καὶ 20% ὑπόκειται καὶ εἰς ἀλλο χειρότερον, προστοχεῖται τὸ προϊόντα τῇ ηζεύρετε τῇ διὰ εἰς νὰ πολλήσητε ἀπὸ τοῦδε τὸν μῶστον καὶ νὰ τὸν παραδώσῃ ἐν καρφῷ τρύγουν; πωλεῖ τὸν μῶστον ὁ γεωργὸς πρὸς 30 λεπτά, ἐνότητη τῆς τοῦ τὸν Ἀγροῦστον εἶναι 60 λεπτά. Ἰδέτε ὅμως εἰς τὰς Ἰονίους νῆσους εἰς τὴν Κεφαλληνίαν, εὑρίσκετε ὅσα κεφαλαία θέλετε καὶ σάχες τὸ εἰς ὅ ἐντόμος βουλευτές Πάλλης δὲν ὑπάρχει ἐλλειψὶς κεφαλαίων ἐκεῖ, ὑπάρχουν μεγάλοι κεφαλαίωροι, καὶ ἀπόδειξες, ὅτι καταθέτουν τὰ κεφαλαία τοῖς εἰς τὴν Ἰονίκην Ἐπτανήσα καὶ πρὸς 3%. 

Montezantos. Ἐπάρχουν χρήματα, μὰ τὰ ἔχουν χωσμένα εἰς τὴν γῆν.

Καλαίγας. Πῶς θέλετε, νὰ τὰ εὑρὼ ἑγὼ;

Montezantos. Τὰ ἔχουν χωσμένα εἰς τὴν γῆν, καὶ ὁ γεωργὸς πεινᾷ.
ΚΑΛΛΙΓΡΑΣ. "Όταν τά εὐρήτε, νά μέ εἰδοποιήσητε. Ἀλλά δὲν ἔξεταῖξι ἐκεῖνα, τά ὑπόκα μεροῦς τούς μυχοῦς τής γῆς, βλέπω, τί γίνεται ἐν τῷ φανερῷ, ἔποιήμασι· ἐπίσημας βλέπω 7,000,000 κατα-
τεθειμένα παρά τῇ Ἰονίκῃ Τραπέζῃ πρὸς 3 %. Τά ἀποδεικνύει τούτο; ἀποδεικνύει, ὅτι ὑπάρχει ἁρματία κεραλατών, καὶ ὁ τόκος ἐν γένει ἐν Ἑπτάνησο δὲν ὑπερβαίνει τά 7 %, ἑπανίας φθαίνει τά 8 %. Μέχρι τῶν δὲν νόμων ἱσχύε τό 6 %, καὶ το κατηγορήθηκαν, διότι οἷο ἐξ Ἑπτάνησο μάζα εἶπον, μὴ φοβεῖσθε, δώσατε τήν ἐλευθερίαν τοῦ τό-
κου, μὴ φοβεῖσθε ποτέ, ὅτι δὰ φθάσῃ τό 12 καὶ το 15 %.
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. Ἔπαρχοι παρακαταθῆκατε εἰς τήν Τράπεζαν ἑνταῦθα;
ΚΑΛΛΙΓΡΑΣ. 40,000,000· ἀλλ' εἶναι πρὸς 3 %;
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. Δὲν τό ἡξεύρω.
ΚΑΛΛΙΓΡΑΣ. Πρέπει νά τό ἡξεύρη ὁ Πρωθυπουργός· ὁ ὑπουργός τῶν ἐσωτερικῶν πρέπει νά ἴναι ἐν ἀκριβεῖ γνώσει, καὶ ὅταν λέγητε, ὅτι δὲν γνωρίζετε, δὲν ἴπτορο ἐν τό ἐξεγέρσιον ἄλλως, παρ' ὅτι δὲν θέλετε νά τό γνωρίζητε. Οὕτω συνέβη νά μὴ θέλετε εἰς ἡ γνώσει καὶ εἰς τά τῆς Ἀτμοπλοίας Ἕπαρισα. Ἐγὼ ἡρώτησα τόν τυμχάνων σας, δὲν εἶπα ἐν γνώσει τῶν τῆς Ἀτμοπλοίας Ἕπαρισας; καὶ μοι εἶπαν, ἴαμες δὲν εἰμέλθα ἐν γνώσει, ὅτι θέλετε σάς πληροφορούμεν. Δι' αὐτοῦ εἶναι 40,000,000 παρακαταθήκη, ἀλλ' εἶπαν καὶ εἰς τό 6 %, εἰς μέ-
ρικοὺς δὲ θίδεται καὶ 6 1/2 %, πολλ' δὲ έξ αὐτῶν τῶν ἑρματῶν εἶναι ἑρμάτηκα ἐν κληρονομίατών, τά ὑπόκα ὄρισαν οἱ διαθέτεται νά κατατεθοῦν ἐπί τόκω εἰς τήν Τράπεζαν.
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. Ἐπαρχοὺς ἅτοκοι καταθήκεσιν.
ΚΑΛΛΙΓΡΑΣ. Προσωρινῶς, δ' ὅτι ὁλίγας ἡμέρας καταθήκετε τις τά κεράλακα 
του, μέχρις ὅτου γίνῃ ἡ ἐπιχείρησις του· εἶναι ἅτοκα τῆς Κυβερνήσεως 
ἑρμάτικα.
Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. Εἶναι πολλά ἅτοκα;
ΚΑΛΛΙΓΡΑΣ. Δὲν γνωρίζω ἀκριβῶς.
Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. Ποις; σύμβουλος τῆς Τραπέζης;
ΚΑΛΛΙΓΡΑΣ. Ἐπερετε νά τό γνωρίζητε σάς καλλίτερον ἔρμος, ἐπερετε 
nad γνωρίζητε, ὅτι αὐτό τό ποσόν τῶν ἅτοκων εἶναι πολύ μεταβλητόν, 
καὶ δὲν ἴπτορε νά σάς εἶπη τοις, ὅτι κατά μέσον ὑπόν τόσα εἶναι τά 
ἄτοκα, διότι τά ἅτοκα εἶναι τά εἰς πρώτην ζήτησιν ἄποδοσίας. διὰ
μίαν στιγμήν καταθέτει τις 5,000,000, ὡστε σήμερον εἶναι 5,000,000 ἄτοκαι, μετὰ δὲ ἡμέρας λαμβάνει ἡ καταθέσεις τὰ χρήματα τού, δὲν ύπάρχουν πλέον τὰ 5,000,000· λοιπὸν περὶ τῶν ἀτόκων δὲν ἴμπο-
rei νὰ γίνη λόγου σταθερός· ἐννοεῖται, ὅτι χώτα δὲν δίδουν ώρφελειν, ἡ Τραπέζια εἶναι ἀτλούς θεματοφύλαξε, ὃ ὅποιος φέρει τὸν κίνδυνον τῆς
φυλάξεως. Δέχεται λοιπὸν, ὅτι ἐν Ἑπτανήσῳ δὲν ὑπάρχει στέρσεις κε-
φαλαίων· ἀλλὰ τι καταθεικύμεν ἡ κατάθεσις παρά τῇ Τραπέζη πρὸς
3 τοῖς 100· ἀποδεικνύει Ἑλληνικό πράξεως, καὶ δὲν πιστεύω νὰ τὸ ἄρνηθη
τις ἐνταύθα, ὅτι ἐν Ἑπτανήσῳ ὅλης ἂγοντας ἄκινητα, καὶ δὲν
ὑπάρχει ἂγοραία τιμὴ ἄκινητοι. Ἀπανταχοῦ ἐν Ἑλλάδι δύσωσε νὰ
προσδοκήστηκε κατὰ μέσον ὅρων τὴν ἂγοραῖαν ἀξίαν· λέγετε, ὅτι τὸ
γνώσιον ἐξε τόσον ἔμβαλαν, ὅντωστι τόσον, καὶ εἶναι βέβαιον, ὅτι
ὁ πλειστηριασμὸς ὑπὲρ τοὺς φέρε τόσον, ἀλλὰ ἐν Ἑπτανήσῳ δὲν ύπάρχει
ἀγοραία τιμὴ, καὶ δὲν ύπάρχει ἂγοραία τιμὴ, διότι δὲν ύπάρχουν
ἀγορασταὶ κτημάτων, δὲν γίνονται πράξεις, δὲν γίνεται ἐπίσης ἐμπό-
ριον ὀκτετήμων, διότι οἱ μετερχομένοι τὸ μέγα ἐμπόριον, τὸ παγκόσμιον,
ἀυτοὶ δὲν ἔχουν κατάστημα ἐν Ἑπτανήσῳ. Γνωρίζομεν, ὅτι ἡ Κεραλ-
λνία ἀντιπροσωπεύεται ἐν Εὐρώπῃ ὑπὸ τοῦ μεγαλείτερον καταστήματος
ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν καταστημάτων, ὅτι δὲν ύπάρχει Ἑλληνικὸν κατα-
στήμα, τὸ ὅποιον νὰ δύναται νὰ παραδοθῇ πρὸς αὐτό, ἐν Λονδίνῳ,
ἐν Μασσαλία, ἐν Κωνσταντινούπολε καὶ ἐν Ὀθησίῳ; ἀλλ’ ἡ Κεραλ-
λνία τίποτε δὲν ὠφελεῖται ἐκ τούτου. Δὲν γίνονται λοιπὸν πράξεις,
καὶ συνήθως εἶναι, ὅτι ἂν ἐπέλθη σάρκες emcombrement ἐν τῇ
ἀγορᾷ διὰ τῆς ἐλαχίστης αὐξήσεως, καὶ μάλιστα προσόψεις. Δὲν ἄρκει,
ὅτι κατ’ έτος προσετέθη 1,000,000, διότι η αὐξήσεις εἶναι προϊήκτικα
ἀπὸ ἐτους εἰς έτος, ὡστε προβλέπεται, ὅτι, ἐν γρατ κἀ τὸ ἐνεστῶ ἐγι
τόσον, τὸ ἐρήμουν ἐτος, ἀντὶ τὸ κακόν νὰ ελαττωθῇ, ἔχει αὐξήθησα
καὶ οὕτω βεβαιωθοῦν, ἐως ὅτου νὰ πέσῃ ἐπὶ τῆς ἁγορῆς ὀλόκληρον τὸ
πόσον τῶν 6,000,000. Ἐνδιὰ τοιαύτα εἶναι τὰ πράγματα, φαίνεται,
ὅτι ἔχουμεν ὑθίκην ὑποχρέωσιν πρὸς τὴν Πιστωτικὴν Τράπεζαν, διότι δὲν
ἐπάλθην ἡ ἁρσας τῆς ἀναγκαιοτήτης κυκλοφορίας, τὴν ὑποίκν προεδράκ
πρὸς σύστασιν. Ἀλλ’ εἶναι ἄλλης, ὅτι ἁνα τῆς ἁρσας τῆς ἀναγκαι-
οτήτης κυκλοφορίας δὲν δύναται νὰ συστηθῇ, εἰμὶ μεταλλαχτέαν τῆς
ἀναγκαιοτήτης κυκλοφορίας; Διὰ τὸ δὲν δύναται νὰ τὸ πράξῃ, δὲν ἤκουσα
νὰ ἀναπτυχθῇ ἁρσανύστερος, καὶ δὲν εἶναι ὅλως ἑκτακτον, ἄν δὲν ὑπολο-

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
γίζω καλῶς, ἢ ἐν περιπτώτω εἰς ἐσφαλμένους ὑπολογισμούς, διότι ἐλπίζω, ὅτι ἡ συζήτησις θὰ ἔθελε γίνει εὐφρενία, ἢ ἦναι ἁλληθεὶς, ὅτι πρόκειται περὶ σπουδαίου ζητήματος, ἀροῦ τὸ Ὑπουργεῖον προτάσει τὴν συζήτησιν του. Τὸ κατ' ἑκένα, ποίᾳ εἶναι ἡ σπουδαιότητά του δὲν βλέπω, μὴ δυνηθεὶς νὰ φωτισθοῦν. Ὁδείς εἰπὲ διατὶ εἶναι ἀναγκαία εἰς τὸν νέον Ῥαπτέζαν ἡ ἀναγκαστικὴ κυκλοφορία. Τὶς κοιλεῖ νὰ ἀνταλλάξῃ ἀμέσως τὸ μετατρεπτικό γραμματία τῆς Ἰουνικῆς Ῥαπτέζης.

Πρὸς καταρτισμὸν τῆς νέας Ῥαπτέζης εἰς αὐτὴν μένει τὸ κέρδος τῆς διαφοράς. Ἀλλὰ προέθυμε εἰς πράγμα, οὐ δικαστήριον, οὐ ὑμολογοῦν, οὐ τῶν ὅσων ἡ ἐκ τῶν ὅλων γνώσεων μοι μοί φαίνεται, ὅτι εἶναι πρωτοφανεῖς εἰς τὰ χρονικὰ τοῦ κόσμου, νὰ γεννᾶται Ῥαπτέζα συνάμα μετὰ τῆς ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας. Ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς ἐμπεδίωσις αὐτῆς τῆς Ῥαπτέζης νὰ ὑπάρχῃ ὑπὲρ αὐτῆς ἀναγκαστική κυκλοφορία. Τοιοῦτον φαινόμενον ὑμολογοῦ, ὅτι δὲν εἶδον ἁκόμη, δὲν ἔχω παράδειγμα, ἂν οὖν, ὅπως πρὶν σκάσῃ ἀπὸ τὰ θύρα, εἴρθηται μὲ τὸν φλοῖον εἰς τὴν βάριν καὶ φέρει μὲθ’ ἐκουτήθη τὴν ἀναγκαστικὴν κυκλοφορίαν· διατι, εἰς ποῖας περιστάσεις λέγουν οἱ συγγραφεῖς, δέχονται τὴν ἀναγκαστικὴν κυκλοφορίαν; Γνωρίζω, ὅτι ἡ ἀναγκαστική κυκλοφορία χορηγεῖται κυρίως εἰς τὴν περίπασσαν, κατὰ τὴν ὑποθέσεως διήχεται δάνειον εἰς τὴν Κυδέραννα, ἥ μᾶλλον δίδεται ἡ χρήση τῶν τραπεζικῶν γραμματίων εἰς τὴν Κυδέραννα, καὶ οὕτω προστίθεται νέον ποσόν εἰς τὴν κυκλοφορίαν ἢ τοῦ αὐτοῦ του δανεἰκοῦ· ἐπειδή συγχρόνως δίδεται καὶ μεταλλικῶν, διότι ἁρμοῖται τὸ μέσον τῆς ἐξαργύρωσις, εἶναι ἀναπόδραστος ἀνάγκη νὰ χρησιμοποιηθῇ ἡ ἀναγκαστικὴ κυκλοφορία, εἶναι εἰς τῶν ὅν ὄνων ἄνω, καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη τῶν περιστάσεως της ἀναπόδραστος· ἡ δεύτερα περίπτωσις εἶναι εἰς τὸν ἐπέρχεται κριτικό, διαδίδεται φόβος, ως ἐδομακάπαμεν δίς ἐν Ἑλλάδι. Ἕπερχεται ὁ παρικὸς φόβος· ὡς εἴ τῶν ὑπολογισμῶν περὶ ἀδυναμίας τῆς ἐξαργύρωσις τῶν γραμματικῶν, ἐμι ὑπολογίζει τής, ὅτι ἡ ἐξαργύρωσις εἶναι προβληματική, καταλαμβάνεται υπὸ τῶν στενοχωρίων, διότι δὲν δύναται νὰ στείλῃ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν τὰ γραμματία· τότε γεννᾶται ὁ παρικὸς φόβος, εἰς τὸν ὑπάρχον δυσαναλογία μεταξὺ τῶν ποσῶν τῶν ἐξαργύρωσις γραμματικῶν καὶ τῆς περιουσίας τῆς Ῥαπτέζης, καὶ ἐνεπείθη ἐπέρχεται ἐν τρομερόν φαινόμενον, ὅτι δότα δρμοίν εἰς τὰς Ῥαπτέζας, διὰ νὰ ἀνταλλάξουν τὰ γραμμάτια. Νομίζετε, ὅτι,
διαν ευρέθηκεν ἔδω εἰς αὐτήν τὴν κρίσιν, ὑπήρχε δυσαναλογία τοῦ μεταλλικοῦ τῆς Τραπεζῆς καὶ τῆς λοιπῆς περιουσίας πρὸς τὰ γραμματία; ὥσπερ, ὑπήρχε περιουσία, καὶ μάλιστα ύπερβάλλουσα, καὶ ἰδοὺ ἡ ἀπόδειξις διότι πολλοὶ ἐνόμιζον, ὅτι ἡ Τράπεζα, μὴ ὤσα εἰς κατάστασιν νὰ ἔχαργυρωσῇ ἐστι μὲν τὰ γραμματία τῆς, ἐπτώχευς; δὲν εἶναι ἅληθες. "Δις λάβωμεν μίαν ἀναλογίαν μεταξὺ τοῦ μεταλλικοῦ ἀποταμειώματος καὶ τοῦ ποσοῦ τῶν ἐν κυκλοφορίᾳ γραμματίων-ὑποθέσομεν λοιπόν, ὅτι τὰ ἐν κυκλοφορίᾳ τραπεζικά γραμματία ἦσαν 30,000,000 ἥτοι τριπλάσια τοῦ μεταλλικοῦ· ἐν οἷς κἀκεῖνοι τῶν 30,000,000 τραπεζικῶν γραμματίων ἔλεγον εἰς τὴν Τράπεζαν, θε-λομεν νὰ μᾶς ἔχαργυρωσῇ τὰ γραμματία μας, ἐπειδή ἡ Τράπεζα ἔχει μόνον 10,000,000 μεταλλικῶν, ἔπειτα ἡ ἀνωμαλία· δὲν ἐπέται ὁμιλοῦν ὅτι ἡ Τράπεζα δὲν εἶχε ἐξήλλην περιουσίαν, ὑποθήκης, χαρτοφυλάκιον, ἀνακτούν λογοκρισίας πενταπλάσιος· ἀλλ' ἐναὶ χρήματα αὐτῆς τὴν στιγμὴν τῆς ἔχαργυρωσίας· δὲν εἶναι χρήματα· λοιπόν δὲν ἐπτώχευσεν ἡ Τράπεζα, ἀλλ' διεδόθη ὁ πανικὸς φόβος. Πρέπει νὰ δοθῇ καίρος, ὅτι οἱ κἀκεῖνοι νὰ πεισθοῦν, ὅτι ἡ Τράπεζα ἔχει περιουσίαν πενταπλάσιαν, 55,000,000, ἔχει νὰ λάθη ἀπὸ τὴν Κυ-βέρνησιν 60,000,000.

" Erotémènon λοιπὸν ἁμέσως 55,000,000 καὶ 60,000,000 τὸ ὅλον 120,000,000 περίπου. "Ωστε ἡ Τράπεζα ἔχει ἄναγκην καίρον νὰ εἰσπράξῃ, πρὶν τούτων δὲ δὲν εἶναι εἰς κατάστασιν νὰ ἀνοίξῃ τὸ τα-μείον τῆς καὶ νὰ πληρώσῃ, διότι ἔχει νὰ ἔχαργυρωσῇ 30 ἐκατομμύριο-ρία, κατέχει δὲ μόνον 10 ἐκατομμύρια μεταλλικῶν. Ἀλλ' οἱ κἀκεῖνοι τῶν ὑπολοίπων 20 ἐκατομμυρίων δὲν περιέμενον, νὰ διευθυ-νήσῃ ἡ Τράπεζα τὰ καθ' ἑαυτὴν, διὰ νὰ τοὺς πληρώσῃ, καὶ ἰδοὺ ὁ πανικὸς φόβος. Τότε ἔρχεται εἰς ἀφογήν ἡ Κυβέρνησις προσωρινῶς διὰ τῆς ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας· εἶναι στιγμία ἡ κρίσις καὶ ζη-τεῖται ἀπλὴ ἀναστολή ἐνὸς ἡ δῶρ μηνῶν, καὶ οὕτω παρέρχεται ἡ κρίσις ἄχρημος. Εἰς αὐτὸ τὸ διάστημα ἀποσύρεται τὰ γραμματία, ἐνώ εἰσπράττεται τὰ ὑφελόμενα πανταχόρθην ἐκ τῶν ἀνακτῶν λογοκρισιῶν, ἐκ τῶν ὑποθηκῶν, λαμβάνει μέτρα, καὶ ἰδοὺ ἤπανρέχεται εἰς κατά-στασιν νὰ πληρώσῃ. Λοιπὸν τὶ εἶναι αὐτὸ; εἶναι ἀπατητικὸν μέσον, ὅτι ἐστὶν ἐνακτοῦν λογοκρίσεων, καὶ μεταξύ τῶν δυνατῶν τῆς Τραπεζῆς, εἶναι διὰ νὰ θεραπεύσῃ τὰς ἁθετεῖς ἡμέρας, οἱ ὁποῖοι δὲν

π. Καλλίφα Μηλεται καὶ Λογιοί 30
εἶναι εἰς κατάστασιν νὰ ἐννοῆσουν καὶ νὰ ὑπολογίσουν τὰ ἕνοντα. Τοῦτο συνέβη διὸ παρ᾽ ἡμῖν. Αὐτὰ εἶναι αἱ δύο περιστάσεις, καθ᾽ ἂς χορηγεῖται ἀναγκαστικὴ κυκλοφορία. Ἐδώ όμως οὐδὲ ἡ πρώτη περιστάσις ὑπάρχει, οὐδὲ ἡ δεύτερα: οὐδὲ ἡ περιστάσις, καθ᾽ ἂς διδῆται τὸ μεταλλικὸν τῆς Τράπεζας καὶ τὰ τραπεζικὰ γραμματία εἰς τὴν Κυβέρνησιν, καὶ δὲν ἔχει τὰ μέσα τῆς ἐξαργυρώσεως, οὐδὲ ἡ ἀλλη περιστάσις τῶν τανκικῶν φόδου.

Ἡ Τράπεζα, περὶ ἣς πρόκειται, κυισορείται εἰςτει ὑπὸ μονὸν, τὸ ὅποιον γνωρίζομεν, εἶναι, ὅτι ἐσκιρήτησαν ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μητρὸς περισσότερον δὲν γνωρίζομεν. Εἰσέτε δὲν ἐγεννήθη; ἡ μήτηρ εἶναι ἡ ἐνταύθα Πιστωτική, καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ συμβαλλομένη; ἡ κόρη ἀκόμη δὲν ἐγεννήθη, μόνον ἐσκιρήτησαν ἐν τῇ γαστρὶ. Εἰτείς ὡς νὰ ἀνεγειροῦσκετε τὴν εἰδίσμην, ὅτι ἐγεννήθη κοράσιον φέρον ἑνά πτήκνον ὑπογείουντι ἥθελατε εἰς τῇ πάση γείτονα; εἶναι ἀντικιού; (ἲλαρότης). Αὐτὸ πρόκειται νὰ γίνῃ, νὰ γεγονῇ τὸ κοράσιον, ὅπως ἰδιοποιοῦσιν περὶ θαυμασίων ἀκουματών. Ἑνθυμισθεὶς τὸ ἑπίγραμμα: Γονὴ γραμματικοῦ ..., ἄτοικε παιδίον ἀρσενικὸν, θηλυκόν, οὐδέτερον. Ὁ δὲ κ. Κομνουνδόρος ἔτεκε κοράσιον μὲ πτηναίον πτῶσιν (ἲλαρότης), τὴν ἀναγκαστικὴν κυκλοφορίαν.

A. Κομνουνδόρος. Η Διαρρότης!!!

Καλλιγας. Αὐτὸ εἶναι βρέφος ἀκόμη, τὸ ὅποιον δὲν ἐθῆλα τὸ γάλα τῆς τιθήνης, δὲν ἦλθαν ἡ ἄπαιλ χρημά αὐτοῦ ὡς ὁ ἄρος τοῦ γάλακτος, δὲν γνωρίζομεν ἄλλο, εἰμὶ ὅτι πρόκειται νὰ γεγονῇ καὶ πῶς; μετὰ τῆς ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας. Διατα λοιπὸν διδομέν ταῦτα τὴν ἀναγκαστικὴν κυκλοφορίαν; διὰ νὰ γεγονῇ; Ηξῆςαν οἱ ὁρεῖ τῆς πρώτης συμβάσεως, ὅτε παρατάσσεται καὶ θαυμάζεται τῆς Τραπέζης εἶναι ἀνώτερος, καὶ ἐπειδὴ εἶναι ἀνώτερος, εἰς ἀντάλλαγμα τῶν θυσιῶν διδομέν ἡ ἀναγκαστικὴ κυκλοφορία; ἦδικον πάντα λινὶ καὶ τούτο. Πρόκειται νὰ γεγονῇ καὶ οὗτος ἑρχομένῳ εἰς τὸν κόσμον, βλέποντα τὸ φῶς τῆς ἡμέρας, θηλάζει τὸ γάλα καὶ ἑκτέρευε ἀναγκαστικήν κυκλοφορίαν.

Κοτταρίς. Καὶ γακοῦτι δὲν ἥξα τρώγης;

Καλλιγας. Νὰ τὸ φέρετε ἄτο τὴν πατρίδα σας.

Κοτταρίς. Κατασκευάζομεν τὸ γάλα γακοῦτι, γίνεται γουστό - ζον, δρακτικότατον.
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΚΑΛΑΙΓΑΣ. Αύτο το γεγονός, το όποιον έκπεμπει, να το γενοθετε με της ύγειας σας.

Εξετάζοντες την σύμβασιν, άντι να εύρωμεν αιξίες, ευφράσκομεν ἑλπιτῶς: ἀντί 5,000,000, ἀπερ εἶχεν ὁ πρώτη σύμβασις μεταλλικῶν, ἔχομεν τέσσαρα, δύο εἰς δύο συνεχῆ ἐπὶ κεφάλαιον, χωρίς να γνωρίζομεν ἃν ήναι μεταλλικῶν, διότι δύναται να ἐχει καὶ μὴ μεταλλικῶν, ἀλλὰ καὶ μεταλλικῶν ἕπεκατάλχην, δὲν δύναται να διδῇ τὸ μεταλλικὸν εἰς τὴν ὀνομαστικήν ἀξίαν του, ὡστε τούτο τὸ μεταλλικὸν ὥστε τὸ ἐχεῖ ὡς δείγμα, ὥσπερ θέτου τὰ δείγματα ὑπὸ τὰς ἱελίους, λέγοντες «ἰδιοῦ τὸ μεταλλικὸν». Ὡστε τὸ μεταλλικὸν ὥστε μὲν ἐς τὴν Τράπεζαν, καὶ διὰ γραμματιῶν θὰ δανείζῃ, εἰτε τὸ 1,000,000 ἐκ τῶν ἰδίων, εἰτε προσθεσθεῖν γραμματιὰ τῆς Ἰωνίκης Τραπέζης, διότι οὐδὲν κωλύει αὐτὸν νὰ πράξῃ τὸῦτο, καὶ τὸ ἰδιων συμφέρον ύπογερεῖ. Ἔνω εἰχέτε ὑποχρέωσαν διὰ τῆς πρώτης συμβάσεως νὰ φθάσητε μέχρι 10,000,000, τῶρα μένει τὸῦτο εἰς τὴν διάκρισιν σας καὶ τὸ συμφέρον σας, διότι, ἀρκετὰ καταθέστε τὰ 4,000,000, εἰςθε ἐκεῖθεροι καὶ δύνασθε ν’ ἀναλάβητε τὴν ἐγγύησιν, τὴν ὑποίαν καταθέσάτε, καὶ ἀρκετὰ λάβετε αὐτῶν, οὐδεμία ἄλλη χώρισι ἐν τῇ συμβάσει ύπαρξει περὶ τῆς ὑποχρεώσεως. Οὐδεμία δύναται Κυβέρνησις νὰ ἐπιτε: διατὶ δὲν καταθέσατε καὶ τάλλα κεφάλαια; Ἰδιοὺ λοιπὸν καὶ ἄλλη ἐλάττωσις.

ΔΟΥΜΑΣ. Ἐὰν διαβάσατε τὴν περισσονή σύμβασιν, θὰ ἴθητε, ὅτι . . . . . . . . . .

ΚΑΛΑΙΓΑΣ. Διατι δὲν ὀμιλήσατε;

ΔΟΥΜΑΣ. Θὰ σας ἀπαντήσω.

ΚΑΛΑΙΓΑΣ. Ἡς εγὼ πολλὴν ὁρέξειν, ἡ διάθεσις μου εἶναι μεγάλη· ὡσον δι’ ὁρέξειν, σὰς τὸ ὑπόσχομαι· ἡμπορεῖ ἡ ἐπιτυχία νὰ μοῦ λείψῃ· ὃ μὲν νοῦς πρόθυμος, ἡ δὲ σάρξ ἀσθενῆς.

ΔΟΥΜΑΣ. Πάντωτε εἰσθε πρόθυμος νὰ ἀπαντήστε.

ΚΑΛΑΙΓΑΣ. Ἀρχομαι τώρα εἰς τὸ τοῦ δανείου. Ἰδοὺ ἡ Τράπεζα παρακυψεῖ τὴν ἀνάλογον θεωρίαν, δι’ ἡν λαμβάνει τὴν ἀνακατασκευὴν κυκλοφορίαν ἀμέσως, ἀμα γεννηθῆ, ἀνευ προηγομένου παραδείγματος, διότι εἶναι ἣγιωστα τοιαῦτα παραδείγματα ἐν τῇ ῥητορίᾳ. δὲν ἐγεννήθη ποτὲ ἡ Τράπεζα μὲ τοιοῦτον ὑπογένειον.

Διατι διὰ αὐτά γίνονται μετὰ σπουδῆς, καὶ λόγῳ συμφέροντος τοῦ

30
Κράτους; διατήρησαν δικαίως της συμβάσεως 
διότι των άλλων συμβάσεως; Γινόταν τούτο δικαίως; διότι η Τράπεζα 
πρόκειται να λάβει μέρος ἐν τῷ δανείῳ; Περί τοῦ δανείου δὲν εἶδον 
τὴν αὐτὴν σπουδὴν. Τοῦ περὶ δανείου νομοσχέδιον ἡ συξήτησις ἀνα-
βάλλεται. Λέγουσι μάλιστα, ὅτι πρόκειται να εἰσαχθῇ ἡ σύμβασις· περὶ 
αὐτοῦ θὰ γνωρίζῃ ἡ κ. ὑπουργὸς τῶν οἰκονομικῶν.

ΠΑΠΑΜΙΧΑΟΛΟΥΛΟΣ. Δὲν ἔχει σχέσιν τὸ δάνειον μὲ αὐτὴν τὴν σύμ-
βασιν.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Εἶναι ἄσχετον λοιπὸν, ἰσως καὶ μὲ τὰ συμφέροντα τοῦ 
Κράτους, διότι σήμερον συμφέρον τοῦ Κράτους δὲν εἶναι βελτίως αὐτό, 
τὸ ὅπως συξήτησι. Ἐμφανον μάλιστα, ὅτι ὑπήρχε λόγος εἰς αὐτὴν 
τὴν σύμβασιν, τὴν ὅποιαν πρόκειται να εἰσαχθῇ περὶ τοῦ δανείου, 
ἐκτός ἐν τὸ παρατήθηκε καὶ αὐτῆς τῆς συμβάσεως, ὅτι ἔπρεπε ν’ ἀπο-
τελῆσαι μέρος ἡ σύστασις τῆς Τράπεζης μετὰ τῆς ἀναγραφικῆς 
κυκλοφορίας, καὶ μάλιστα μοι ἐδείχνακαν καὶ ἐπιστολήν τοῦ κ. Διευθυν-
τοῦ τῆς Τράπεζης, ὡς ἔθετεν αὐτὸ ὡς ὅρον. Φαίνεται ὅμως, ὅτι 
κατόπιν ἐπεισδήσεως, ὡς εἶπεν ἡ ἐντιμοὶ ὑπουργὸς τῶν ἰσωτερικῶν, ὅτι 
ἐναι ἄσχετον, καὶ τοιούτως ἐπέλειται ἡ σχέση μεταξὺ τῶν ἰδιω-
τῶν δὲν ἔχει σχέσιν ἡ παροῦσα σύμβασις μετὰ τῆς συμβάσεως τοῦ 
δανείου· καὶ μετοχή, τὴν ὅποιαν πρόκειται να λάβη, εἶναι ἐναπο-
τηθῆς ἀπὸ τὴν σύμβασιν περὶ πραγματοποίησις τοῦ δανείου τῶν 
120,000,000. Ἐν τούτῳ τὸ δάνειον εἶναι τὸ πρώτητον συμφέρον 
τοῦ Κράτους, καὶ εἰς αὐτῷ πρέπει να δώσῃ ὑπονέσθη μεγαλειτέρων 
ὑπόληψιν ἡ Ἐκδίκησις καὶ νὰ τὸ παραστήσῃ διὰ τρόπον καταλή-
κου, ὃς δὲ καὶ πλάνης, ἄλλα δὲ νὰ ἔχει ἔγχυσίας τῶν ἀληθῶν ὄφελεῖων, 
τὰς ὅποιας παρέχει τὸ δάνειον ὑπὲρ τῶν κεφαλαιοῦχων, νὰ πείσῃ αὐ-
τοῦ ἄνενδοτάστω, ὧς νὰ γίνῃ ἐπιζήτηηθην, νὰ μὴ ἔχωμεν δὲ 
ἀνάγκη νὰ τρέχομεν κατόπιν αὐτῶν.

'Ἐνώ ἐκ πρώτης ἀρετηρίας, πρὶν εἰσαχθῇ ἡ σύμβασις, διὰ τὴν 
ὅποιαν ἐσκέφθητε......

Α. ΚΟΥΜΟΥΛΟΥΡΟΣ. Εἶναι καὶ μερικὰ, τὰ ὅποια δὲν λέγονται, 
διότι κάρμετε ὑπόθεσιν.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. 'Εκ τῆς σιωπῆς σας ἔξαγω, ὅτι δὲν εἰσῆθεν εὐχαριστηριά-
νοι μὲ τὴν περὶ δανείου σύμβασιν· θέλετε νὰ ἔξαξω ἄλλο πόρισμα; 
πεῖστέ με. Δέχω λοιπὸν, ὅτι τοιοῦτο δάνειον εἶναι ροθερόν διὰ τὴν
ΠΕΡΙ ΚΥΡΟΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

'Ελλάδα: πρώτην φοράν τό ήκουσαμεν, δάνειον 120,000,000. 'Αλ-
lοτέ εφαίνετο μέγα τι δάνειον 10,000,000, ἐτὶ μάλλον 26,000,000, καὶ ἔγινε μεγάλη σοφίης, ἐφθάσαμεν εἰς τά 60,000,000, καὶ ἐνυμείθησεν πόσην συζήτησις διεξηγάγομεν εἰς τήν ἐναρξίν τῆς περί-
doυ. Τώρα λέγομεν 120,000,000, καὶ τό λέγομεν ἀπλούστατα, ἀνευ προσομοιων, διότι εἰσάγεται τό νομοσχέδιον καὶ συνεδρεῖσεν αὐτὸ ἐκθέως (θόρυβος). Λοιπῶν 120,000,000 θὰ ζητήσωμεν ἐπικα-
lούμενοι τήν δημοσίαν πίστιν. Οἱ κεφαλαίοι ἐθέλουν ἐρωτήσει ποιας εἶναι αἱ δυνάμεις τοῦ ἐθνοῦς αὐτοῦ, ὅστε ζητεῖ τιοῦτον δάνειον; Οὐ-
dείς ἔχει σκοτόν νὰ δωρήσῃ; ἐν ἐπρόκειτο περὶ δωρεῶς, τότε ἂ ἐρεχθεῖτε ὅλους τοὺς ἐπεργετάς, τοὺς φιλογενεῖς, νὰ δωρήσουν, ἀλλὰ ἔδω ζητεῖτε ἐπὶ ἀποθάνει μὲ χρεωλούσιν καὶ μὲ ὠρέλιον τοῦ τόκου. Πρέπει νὰ πείσητε τοὺς κεφαλαίους νὰ ἀνοίξωσι τά βαλάν-
tια τῶν; καὶ κανεὶς δὲν ἀνοίγει αὐτὰ, ἕαν δὲν ἔχῃ πεποίθησιν. Ἀλλὰ τούτο τάχα καταρθοῦται, όταν λέγετε: εἰς σέ, διότι θὰ λάβῃς 5,000,000 ἐκ τοῦ δανείου, ὅτι τὸ 1/4 δίδω τὸ δικαίωμα νὰ συ-
στήσῃς Τράπεζαν μὲ ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίαν· τὸ νομίζετε μικρόν; Δὲν ἰξεύρω τό ὑπάρχει οὐς τοὺς ἀλλούς, δὲν ἐφέρατε τῆν σύμβασιν. 

Δίδετε λοιπῶν τοιαύτην ἀμοιβήν ἐκταχτον, τήν ἀναγκαστικὴν κυκλο-
φορίαν· καὶ προβαίνετε διὰ παντὸς τρόπου μέχρις ἀβέβησεως τῶν 

στοιχειωδῶν κανόνων τῆς οἰκονομικῆς ἐπιστήμης, εἰς τὸ πείραμα αὐτῆς, 

tήν καταπατεῖτε ὡς ἂν μὴ ὑπήρχεν, ἂν ἦτο, οὕτως εἰπεῖν, βεβλυγμα, 

στρέφετε πρὸς αὐτὴν τά νότα διακολογοῦμενοι, ὅτι δίδετε τήν ἀναγ-

καστικῆς κυκλοφορίαν ὡς ἀμοιβὴν εἰς τήν λαμβάνουσαν τὸ 1/4 τοῦ 

dανείου. Σᾶς ἔρωτος, τί θέλετε νὰ φρονδῶσιν οἱ λοιποί, ὅν ζητεῖτε τή 

κεφαλαία; Εἰς τήν Πιστωτικήν Τράπεζαν ἔδωσατε τηλικαύτην ἀμοι-

βήν, δὲν θέλουν ἀπαιτήσει καὶ αὐτοῦ, νὰ λάβουν ἀνάλογον, διὰ νὰ 

σᾶς δανείσωσι; Καὶ ἐν νοὶ τουσοπρός καταστρέφετε τήν υπολήψει 

τοῦ δανείου, ἀδιαφορεῖτε περὶ τῆς υπολήψεως αὐτοῦ εἰς τοιαύτην 

στιγμὴν κρίσιμον τοῦ ἐθνοῦς, οὐκ ἀποτελεῖ πεντὸς "Ελληνος ἦνι 

νὰ εὐθυμήσῃ τό ἐργον. Καὶ ὅταν τὴν εὐθυμίαν τοῦ ἐργοῦ δὲν ἦνι, 

διότι ζήτετε ἀπὸ υἱοῦ ἡμαλῆς, ἀλλὰ ἔχετε νὰ ἀπαντήσῃς πλείστα, καὶ παντοῖα προσ-

κόμματα καὶ θὰ προκυνδυνεύσῃ τὸ ἐθνος, αὐτὴν τήν στιγμὴν κα-

ταστρέφετε τήν υπολήψειν τοῦ δανείου καὶ λέγετε εἰς τοὺς ἀλλούς 

ἀποτόμοις: δὲν διδω τίποτε, ἀλλὰ μόνον σᾶς προσκαλῶ νὰ ἐγ-
γραφήτε προς 5% τόκον ἐπὶ 68, εἰς δὲ τὴν Πιστωτικὴν Τράπεζαν δὲν δίδετε μένον τὰ 5%, ἀλλὰ εἰς ἑπιμετρον ἐπιτραβεῖτε καὶ μέγιστον δόμον, τὸ ὑποίον οὔτε τὸ νέον ἔτος ο πλουσιότερος τῶν πλουσιότερων καὶ ὁ κυλιμβὸς ἐν τοῖς ἐκατομμυρίοις δὲν δίδει· οὔτε συμπεθερικά ἐκ ἐγίστε, δὲν ἢθελετε διώσει τοιούτοι δόμον, διότι τὸ δόμον γίνεται μένον πρὸς ἀνάμνησιν, καὶ ἔχει πρὸς ἀκούσιν περιουσίας.

Τοιούτοτρόπως ἐννοεῖτε νὰ ὑπηρετήσητε τὸ Κράτος· καὶ οὕτω κείθε· ςὲ περὶ τῶν συμπερίοντων αὐτοῦ, ὡστε οὐδὲ κἂν ἐσκέφθηστε, ὅτι κατα- στρέψετε τὴν δημοσίαν πίστιν καὶ ἀπομακρύνετε τοὺς κεφαλαιούχους, νὰ προσάλλωσιν εἰς τὸ δάνειον.

Ἀλλὰ καὶ τὸ δάνειον κατὰ τὸ μέρος, καθ' ὅ πρόκειται νὰ μετάσχῃ, δὲν συνομολογεῖται πρὸς 5%, ἀλλὰ περισσότερον. Εἰςτὶ δὲν λέγει ἡ Πιστωτικὴ Τράπεζα, ὅπως ἡ Ἕλληνη, ὅτι ἂν τοῦτο ἡμαβάνω δι' 6,000,000 μέρος εἰς τὸ δάνειον πρὸς 68; Ἡ Ἕλληνικὴ Τράπεζα δὲν ξέχνησε νὰ ὀφεληθῇ τὴν ἐνδεχομένην διαφοράν τῆς τιμῆς, διότι ένδε- χεται νὰ ἐκδοθῇ πρὸς 65 ἢ πρὸς 63, ἀλλ' ἐδήλωσαν, ὅτι δὲν εννοεὶ νὰ κερδοσκοπήσῃ, ἢν καὶ ἦνα κατάστημα κερδοσκοπικόν, ἀλλὰ λαμ- βάνει μέρος ὀρίστικος πρὸς 68. Ἑδώ δὲν λέγει 68, ἀλλὰ λέγει: δύοτε μου 2, μήνας καίρον, νὰ τίδω, ἑκείνοι, ὃ ὅποιοι θὰ λαθοῦν μέχρι τοσοῦ 5,000,000, πάσα ἡ δύονου.

ΔΟΥΜΑΣ. Αὐτὸ δὲν ὑπάρχει.

ΚΑΛΛΙΓΡΑΑ. Ἐξέλισσεν; ὑπάρχει τροπολογία;

ΔΟΥΜΑΣ. Θα εἰσῆλθη ἐν τῷ νομοσχεδίῳ.

ΚΑΛΛΙΓΡΑΑ. Εγὼ ἐκφράζω τὴν γνώμην μου ὡς μειονοψηφίως, καὶ ἤγει ἐνώπιον μου τὸ νομοσχέδιον; τῶρα ἔκαν ἑπίληθη δεύτερον νομοσχέ- διον, δὲν μὲ εἰσὶν γνωστοίν. Ἀλλ' ἡ σύμβασις, τὴν ὑποέχαν ὑπεγράψατε, φέρει τὴν ὑπογραφὴν τοῦ ὑπουργοῦ, ὡστε δὲν ὑμπορεῖτε νὰ εἰπῆτε, ὅτι δὲν εἰσῆτε ταὐτότην πρόθεσιν, οὔτε ἄριστες πάλιν νὰ μου εἰπῆτε, διὰ τὸ ὑμῖλα περὶ προθέσεως.

ΔΟΥΜΑΣ. Ὁταν ὑπεγράψα, ἡ σύμβασις, τὸ δάνειον δὲν εἰχε γίνει, ἐγινε κατὰπιν: τότε δὲν ἦτο γνωστὸν ἄν πρὸς 68· ὅτε δὲ ὁρίσθη πρὸς 68, τὸ ἐδέχθημεν, καὶ δίκα τούτο ὁ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς ἐπρότει- νην αὐτό. Καθ' ὅσον δὲ ἄροφα τὴν σύμβασιν, τὰ 5 καὶ 6 ἐκατομμύρια, θὰ σὰς ἀπαντήσω.
ΠΕΡΙ ΚΥΡΟΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΟΤ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ 471

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. 'Αφού το υπόσχεθε, οτι θα ημιλήσητε, το πιστεύω και το ελπίζω.

ΔΟΥΜΑΣ. Παρατείνετε την ημιλία σας έτι του δικενου, ενώ είμεθα έτι της συμβάσεως.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Τώρα θέλετε να διακόψουμε, πρίν συμπληρώσω τας ιδέας μου; Λέγω λοιπόν, οτι εύρισκομεθα έναν γνωσια πραγμάτων, των οποίων έγω προ πάντων έπρεπε να έχω γνώσιν.

Σ. ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ. Διατε σεις;

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Δίνω στιγμά, κατά τάς ιδεώς έγω και έγω τα πρωτεία μου, διότι ως μέλος της επιτροπής των οικονομικών έγω τα πρωτεία, μα μαθαίνω τα πράγματα, πρίν γίνωσι γνωστά εις τους άλλους...

ΡΙΚΑΚΗΣ. Συνήλθομεν άλοι, έλάβαμεν γνώσιν, ήσθε παράν και ύπε- γράψαμεν τήν εκθέσην (θέρυβος).

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Το περιεργόν είναι το εξής.

ΠΑΠΑΓΕΡΓΟΥ. Νά σας είπω ποιον είναι το περιεργόν. Είναι, κ. Καλ- λιγά, ότι ο σοφός καθηγητής, ο σοφός θείας και, εις ταιτας ταις χριστιανικες περιστάσεις θέλει να κατανάλωσε τον χρόνον (θέρυβος και ποδοκροτήματα).

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Το περιεργόν, λέγω, είναι το εξής, ότι έγινε συνεδρίασις τής επιτροπής των οικονομικών και εξετάσθησαν αντίθετα γνώμαι, επι- ρηματική δε να φέρω εκθέσειν. Ουδέν ερρθήθη περί τούτου κατ' έκεινην την συνεδρίασιν, έκεις εις ύποθέσεις, ότι στερούμαι μνημονικού.

ΡΙΚΑΚΗΣ. 'Ο κ. Στεφανοπούλους είναι μάρτυρ.

Α. Τ. ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ. 'Η εκθέσις τέλος πάντων δεν λέγει τίποτε.

ΔΟΥΜΑΣ. Το λέγει: από της 3ης Δεκεμβρίου είναι τυχόνειν.

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ. 'Ο κ. Καλλιγάς από την πρώτην συνεδρίασιν εξέ- θεσε την γνώμην του, η επιτροπή δεν συμφώνησε κατάπιν συνήλθομεν έκ νέου.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Χωρίς να με ειδοποιήσει. 'Εγώ γνωρίζω μόνον, ότι ένιοτε συνεδρίαζε η επιτροπή χωρίς να με προσκαλέσει.

ΡΙΚΑΚΗΣ. Ποτέ.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. 'Εκάμετε δευτέραν συνεδρίασιν· έγώ δεν προσεκλήθην. Ηρώτησα δις και τρίς, ποι είναι αι εκθέσεις, και μοι έδωσαν μίαν εκθέσει να υπογράψω, χωρίς να την άναγνωσώ, και προσεκλήλισα την εκθέσιν μου άπιστω εις την ιδικήν σας, και έδόθη εις τύπω-
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

... Ημιπορούσα λοιπόν να μελετήσω πράγμα, τό οποίον δεν μοι ἐδείκται;

Ἀλλὰ καὶ ἢδη ἁπλῶς ἡ πλειονοφθηκαί βεβαιών τὴν συγκατάθεσιν τῆς Πιστωτικῆς, τροποποίησις ὡμως δὲν ὑπεβλήθη. Καὶ ἡμιούθησι ποτὲ νὰ ἀφίνεται εἰς ἕνα ὑποργόν να προσδιορίζῃ τὴν τιμὴν, τό οποίον εἶναι τόσον εὐκίνητον καὶ μεταβάλλεται καθ’ ἡμέραν, να συγκαθήσουν περί τὰ Τράπεζας ἡ huiss-clos καὶ μόνον ν’ ἀποφάσισον; Ποὺς εὐρέθη ὑποργός να τὸ ὑπογράψῃ; Καὶ ἡ ἀνάκλησις εἰς μᾶλλον μὲ ἑκαντοποιεῖ, διότι ἀποδεικνύει, πόσον μέγα ὑπὸ τὸ σφάλμα. Ἀλλ’ ἂς ἀφήσωμεν αὐτό.

Ἡξεύρετε τόσον παρακαλούν να λάβουν μέρος εἰς τὸ δάνειον; Πλήθος κεφαλαιούς συνῆλθον, ἔτι καί λάβουν μέρος; ἡ Βιομηχανική Τράπεζα πρώτη εἰσέρχεται. ὁ λαμβάνει μέρος, χωρίς νὰ ζητήσῃ οὐδὲν ἀντάλλαξην. Αὐτὸ λοιπὸν να δώσω έτοι τὸν ἀντικτόνος οἷον τῶν ἀξιομακοπτῶν καὶ τῶν ἀρχών τῆς ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας, ἡ οποία προκύπτει να διατομήρτῃ τὰς ἀγορὰς τῶν Ἰονίων νῆσῶν, να ἐπιφέρῃ ἐπιτιθῆναι δυσανάλογον, ἀνώτατον παρ’ ό,τι εἰς τὸ λοιπὸν βασιλείου. Πρῶτον τὸ συμφέρον τῆς Τράπεζας, λαμβάνοσα μέρος εἰς τὸ δάνειον. Θὰ λαμβάνῃ πρὸς 68, 66, 64, 63, ἐτῶν καὶ 69, καὶ ὁ παλαιότερος πρὸς 75, ἢ καὶ πρὸς 80, ἣν ἡ Ἐλλάς κατορθώσῃ να υπερνικήσῃ τὰς δυσκολίας, καὶ νὰ ἐπιτύχῃ τὸ ἀποτέλεσμα, τὸ οποίον ἐπιδίωκει.

Εἰχὲτε λοιπὸν ἀνάγκης νὰ δείξετε τόσον μεγάλην στοιχεία; καὶ νὰ εξευτελίσετε καὶ τὴν Κυβέρνησιν, διὰ νὰ ἐπαχολήσητε εἰς τὸ δανείου 120,000,000 τὰ 5,000,000; Δεῖ χεβαλιοπόθητο καὶ τὴν διαπραγμάτευσιν τοῦ ἀλλου δανείου, ὅτι ἢδυναμίες νὰ εὐρήτη συγκεκριμένοι τιμῆς; Λοιπόν εἰς τὰ 395 ἕδρας έρμησιν τὸ δάνειον ἐκεῖνο μετὰ τὴν διαπραγμάτευσιν: ἕγω αὐτός γῆ ράμασα εἰς αὐτὴν τὴν τιμήν. Δεῖ πρέπει νὰ στερθῆται θάμνους πᾶσα Κυβέρνησις, πρέπει νὰ προσβάλῃ γενναίας, να μὴ δεικνύῃ δείλαν. Ἀλλοι ὑποθέλλουσε νὰ διαπιστώσιαν. Ἂλλας ὑποθέλλουσε νὰ διαπιστώσιαν. Ἂλλας ὑποθέλλουσε νὰ διαπιστώσιαν. ἠκάκας ὑποθέλλουσε νὰ διαπιστώσιαν. ἠκάκας ὑποθέλλουσε νὰ διαπιστώσιαν.

Ἐὰν ἐκ προσκαταβολῆς δείχτηκα, ὅτι χρεωστεῖται πλήρης πίστις εἰς αὐτήν, τὸ κοινὸν θέλει ἀνταποκριθῆ. Ἡ Κυβέρνησις, ὅτις διευθύνει κατὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ ἔθνους, εἶναι πάντοτε Ἰσχυρὰ. Διατι νὰ μὴ ἔχουν ἔμποτοσομήν εἰς αὐτήν, ὅταν βλέπουν, ὅτι τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος παντοτέρον προσωμίζεται αἰσθών καὶ ἐκάρπετον; Λοιπόν σεις οἱ ἑδυ τοίχων ἐπιτευφύσει υπερνικήσει, ὅτι ἡ λύσις θὰ ἐπέλθῃ κατὰ τῆς Ἑλλάδος.
Ῥίππετε τοιαύτην ὑπόνοιαν εἰς τὸ κοινόν, εἰς τὴν δημοσιότητα, εἰς τὸ ἐξωτερικόν, καὶ διὰ τούτο προχωρεῖτε ἐώς εἰς αὐτὰς τὰς θυσίας. Αυτούμας, κύριοι, ὅτι εὑρίσκομεν εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ σὰς κάμω αὐτὰς τὰς παρατηρήσεις; δὲν ἔπρεπε νὰ τὰς ἀκούσητε παρ᾽ ἐμοῦ, καὶ διὰ τούτο προτιμῶ νὰ καταπαύσω τὸν λόγον μου καὶ νὰ σὰς ἐνθυμισώ μόνον, ὅτι ἡ εὐθύνη ὑμῶν ἐνώπιον τοῦ θύνου εἶναι μεγάλη.
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ 12000000

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1880

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 'Ο Χ. Καλλιγάς έχει τόν λόγον.

Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Κύριοι, δείτεν έργον προέρχεται αναλαμβάνω ν’ αντικρούσω τάς γνώμας διό χωρίς ύπουργών τῶν οικονομικῶν, τού νῦν καὶ τού πρώτων, καὶ μάλιστα ἐπὶ θέματος, ἀναγράφουν εἰς τὴν σφαιρὰν αὐτῶν, καὶ ἤθελον ἀποδείξει, ἐὰν δὲν μ’ εἴδων πλείστας λαθές ὡς εἰς ἐπιεικείας, οὕτως εἰπεῖν, καὶ ἐκ φιλανθρωπίας, διά νὰ μὲ υποθετήσουν.

Σ. ΠΕΤΙΜΕΣ. Διαφωνεῖται μὲ τὸν Χ. Τρικύουθν.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Ἐννοοῦ τὸν νῦν κ. ύπουργόν τῶν οικονομικῶν καὶ τὸν ἄλλοτε τοιούτον κ. Δεληγιάννην. Καὶ ο μὲν κ. Σωτηρόπουλος μετέχειρισθὴ πολύ τὸ σχῆμα τῆς ἀποσιωπήσεως, τὸ ὅποιον πολλάκις εἶναι εὔστοχον, διότι παρετήρησα, ὅτι εἰς τὴν ἑπεράτωσιν τοῦ κ. βουλευτών Γόρτυνος ἀπέσχε ν’ ἀπαντήσῃ, καὶ ἦσας τοῦτο ὑτο τὸ συμφερώτερον, ἄλλ’ ὑπὲρ τὴν ἐλλεῖψιν ἀνεπλήρωσις τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, προκληθέντος νὰ ἐξιστορήσῃ τὴν γένεσιν τῆς συμβάσεως, περὶ ἧς ἀσχολούμεθα, καὶ ἀπορῶν περὶ τοῦτο, δὲν ἤδυναθην νὰ εὑρῷ ἄλλην ἑξάγησιν, εἰμι, ὅτι τὴν περὶ τοῦτο ιστορίαν ἀνέλαβεν ἄλλος, ἀνέλαβεν ο τοιοῦτος, οὐ-
ΠΕΡΙ ΚΥΡΟΣ. ΣΥΜΒ. ΠΡΟΚΑΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝ. 120 ΕΚΑΤ. 475

tος είπειν, αύλης τῆς συμβάσεως, ὁ κ. Συγγραφέας, ὡστε εξέθηκε διὰ μακρών τά πάντα.

Ἔπειτα οὖτε κεραίαν εὖρον, οὐτε ἱώτα ἐν, δυνάμενον τ' ἀρκετοθεὶ
ἐξ αὐτής τῆς ἐξισοτομής, ἐκ τῆς σιωπῆς συμπεραίνον, ὧτι δέχονται
tά πάντα, ἀκριβῶς ἐκτεθειμένα. Καὶ ἡ ἐκθεσις αὕτη εἶναι πράγματι
χρήσιμος εἰς τὸ νά ἐξηγήσῃ, πῶς ἐρθάσκομεν εἰς τοιούτου ἀπροσδοκήτους
ὅρους, διὰ νά μὴ κάμω χρῆσαν ἄλλης ἐκφράσεως. Βλέπομεν, πῶς ἐβαθή-
δεσθεν ἡ διαπραγμάτευσις αὐτοῦ τοῦ ἰανείου καὶ ποία ἀντίθετα ῥοπαλ
συντελέσαν, ὡστε νά μὴ ἀποθῇ ἡ ἐκθεσις ταχεία καὶ ν' ἀνακαθή
tικότητά, οἷα σήμερον παρισταται. Βλέπομεν, ὃτι, ἄμα συσταθήν τό
νῦν ὑπουργείου, δὲν ἐφαρμόζει νά ἐπιλειτυρήκη αὐτοῦ τοῦ χρήστου, ἀλλὰ
dὲν ἐπελειτυρήκη αὐτοῦ ἐξισοτομήν καὶ μεμονωμένην, δὲν ἐπελειτυρήκη
ἐχθον αὐτῷ ός τελικῶν σκοπῶν. Δὲν φαίνεται, ὃτι ἀπείθησα κυρίεις εἰς
τήν ἐπιτυχίαν αὐτοῦ τοῦ ἰανείου, διότι βλέπομεν ἄνακαθημένην ἄλλης
τυχαί, τά ὅποια παρεμβάλλουν προσκόμματα εἰς πάν ὑπήκ τής δια-
πραγμάτευσις.

Βλέπομεν, ὃτι ἡ ἁρχής ἀνετέθη εἰς τήν ἐνταύθα Πιστωτικήν Ἰερά-
πέζαν ἡ ἑντολή, καὶ ἡ Πιστωτική Τράπεζα δεχόμενη τήν ἑντολήν,
ἐνέχει νά συμπεριλάβῃ καὶ ἑαυτήν πρὸς ἀπόκτησιν ιδιαίτερων πλεο-
νητηρίων. Ἡ ἐπιτυχίας αὐτῶν παρεμβάλλει τά προσκόμματα, τά
ὕποικα βραδύνουν τήν πορείαν. Ἐὰν ὁ κ. Συγγραφεύς δὲν τοὶ διακεκατοί, ἀλλὰ τὸ ἐμαθέ — καὶ ὁ κ. Συγγραφέας ὑπὸν εἰς τὸ θάνατο, διότι
ἐχθον πολλὰς σχέσεις, καὶ ἐκ τῶν σχέσεων τοῦ ἡδύνατο ν' ἀρμοδῆ
ἀρφαλαὶ πληροφορίες. — Ἡ πρώτη ἴδεα ἔτοι περὶ διανείου πρὸς ἄλλον
tυχαί σκοπῶν, περὶ διανείου πρὸς ἀντικατάστασιν τῆς παροῦσης 'Εθνικῆς
Τράπεζης μετὰ διωδηκασίαν πρὸς πάντων, καὶ ἱδίως, ὅπως διαθή εἰς
tὴν Πιστωτικὴν Ἰεράπεζαν ἡ ἀνακατασταλτικὴ κυκλοφορία ἐν 'Επεταίνηω.
όυτώ βλέπομεν ἐγκαθιστημένην τὴν ἐναρξιν αὐτῆς τῆς ἐργασίας. Πα-
ρέχονται ἡμέραι, κατατρίβεται ὁ καιρός, ὡστε εἶναι πολύτιμος εἰς τά
τοιαύτα; εἰς τά τοιαύτα τὸ πάν ἢρτηται ἐκ τῆς ἐπιτυχίας τῆς πρώ-
tῆς ἐμφάνισεως τῶν προτάσεων, ἐὰν ἦνα ὁποῖα, διότι ὁ περιρρηματο-
ῶν προτάσεων, εἰς ἔκεινα μόνα, τά ὅποια τῷ πρὸς πάντων ἐπιδιώκει,
ἀποτελεῖ τὸν κύριον ὄρον τῆς ἐπιτυχίας; ἡμα προστίθενται πάρερχα,
ἀμα προστίθεται τι παράσιτον, ἐννοεῖται ὅτι τούτῳ καταθλίπτει τὸ
κύριον.
Καὶ οὕτω συνέβη τῷ ὄντι, διότι παρέρχονταί ἡμέραι ἄπο τῆς 10ος μέχρι τῆς 30ος Ὁκτωβρίου, ὅτε πρῶτην φορὰν ἀναγγέλλει ὁ Διευθυντὴς τῆς Πιστωτικῆς Τραπέζης, ὃτι ἀπέτυχε, καὶ, ἀποτυχών, καταθέτει τὴν ἐντολήν. Τότε, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν, πρὸς ἐπανάφυλλα τῶν γενομένων, καλεῖται ὁ κ. Συγγράφος ὁ κ. Συγγράφος, ἐρχόμενος νὰ ἐπικοινωνήσῃ τὰ πληροφορία που γενομένη, τὰ ἐπικρατήθησαν ἀπό τοὺς καὶ ἀκούσώ, διδύμων ἀπαντάς συμπληρώσει. Εἰς τοιαύτα πράξεις τὸ πᾶν εἶναι ἡ ἐμπνευσμένη ὑπόληπση, ως ἐκ τῆς συνοχής τῶν προτεινόμενων τὸ πρῶτον σφάλμα, συνεπάγεται μεγάλας συνεπείας, καὶ ἡ διάφοροτες ἐπιβάλλει νέαν ἐργασίαν, πολὺ δεινοτέρας τῆς πρώτης, όμως ἢ τὸν κ. Συγγράφος, διότι ἐχει μεγάλην παιραν εἰς τὰ τοιαύτα, διότι ἐμείνει μεγάλην ὑπόληψη καὶ πολλαὶς σχέσεις, διότι βεβαια παρ' ἡμῖν καθιστατούσα κατὰ ταύτα ἁπαντον, χρήσιμος, ως καὶ ἐν πολλοῖς ἔλλοιον, δεν ἀπεδεικνύεται καὶ πράξει τὸ καταρρέω, τὰ υπάρχων δὲν ἑξωθήθη λα να προαναζευκένη ἡ Πιστωτική, συμφύομασθε ἄλλοτι προτάσεις παρατρώς. Ἀνέλαβε τὸ ἔργον ὁ κ. Συγγράφος μετὰ θέρμους καὶ συνάμα ἐξάδειο μετὰ πολλαίς δεξίωτος, ἐνός ὄλγον δὲ νυμφότες νὰ εὑρίσκει καὶ καταρρέων, όμως ἀνάλογα πρὸς τὸ ζητοῦμενον ποσόν, ἄλλα καὶ καταρρέων σουηδίκες ἐπὶ τοσοῦτον, όμως ἐθερήθη, ὅτι ἡ πρώτας ἀυτοῦ εἶναι σοβαρά καὶ ἠδικεῖ κατὰ τὸ παρόν νὰ ἀποτελέσῃ τὸ θέμα τῆς προκειμένης συμβάσεως. Προβαίνει ὁμως ὁ κ. Συγγράφος, πίστευον, ότι δὲν σταυρεῖται ἐνταῦθα τῆς ἀρωγῆς τῆς Πιστωτικῆς Τραπέζης διὰ τὸ ποσὸν σπουδαίον, καὶ πίστευον, ότι ἔχει τὴν ἀρωγὴν ταύτης, εἶναι ἐφικτής ἐπὶ τέλους νὰ φέρῃ ἀποτέλεσμα καὶ νὰ ὑποθέλη αὐτὸ εἰς τὴν Κυβέρνησιν, παρ' ἢ ἐξαρεῖ τὴν ἐντολήν. Τί μανιθάνει δὲ κατὰ τὴν τελευταίαν ἁρπαν; μανιθάνει, ὅτι αὐτή ἡ συνδρομή τῆς Πιστωτικῆς δὲν ἦτο καθαρὰ συνδρομή πρὸς παροχήν ἀκαίρων τοῦ ποσοῦ, διὰ τοῦ ὅποιον ἔμειλλα νὰ ἀποτελέσωθη τὸ ὅλον τῶν 40,000,000, ἀλλ' ἦτο παροχὴ ὑπὸ ὅρον, καὶ ὅρον ὅλον ἔχουν εἰς τὴν ὑπόθεσιν.

ΚΩΝΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. (Πρωθυπουργός). Καὶ ἡ Ἐθνικὴ αὐτῇ ἐκαμέν.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Θέλω σὰς ἐξηγήσει καὶ περί τῆς Ἐθνικῆς, ἀλλὰ θέλει ἐξαρεῖ ἡ ὁρα, διότι δὲν ἐννοοῦ νὰ μεταχειρισθῶ καὶ ἐγὼ τὸ σχῆμα τῆς ἀποσπώσεως.

Ἀλλὰ δ', τι καὶ ἀν ἐπράξεν ἡ Ἐθνική, δὲν εἶναι λόγος νὰ μὴ ἐξα- τάσωμεν, ποια κωλύματα παρενεβήσαν, μεγιστὸν προέλθησαν τ' ἀποτελέ-
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣ. ΣΥΜΒ. ΠΡΟΚΑΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝ. 120 ΕΚΑΤ. 477

σματα, τα όποια έχουμε έμωτιν ήμιν, και αυτά τα ἀποτελέσματα ἔστελξομεν διντίως, καὶ ὡς ἐκ τῶν αἰτίων, ἐξ ὅν παρήχθησαν, καὶ κατὰ τὴν ἄξιαν τῶν παραχθέντων. Ἡ συνδρομή, τὴν υπόκειν ἡ Πιστωτικὴ ὑπὸσχετεί, εἶναι συνδρομὴ ὑπὸ ὄρον προβληθήστατι ὡς παρατήρησιν ἀλλοτρίαν ἐφ᾽ τὴν ὑπόθεσιν, ἐκεῖπε τουτέστι τὴν ἀπόκτησιν ἱδακτέρω τυνὸς πλεονεκτήματος. Καὶ τοῦτο ἐτάραξε βεβαιῶς τὸν κ. Συγγράμ, ἐτάραξεν αὐτόν, ὡς ἐβάδιζε νομίζων, ὅτι ἔχει διαθέσιμον αὐτὸ τὸ ποσόν, διὰ νὰ συμπληρώσῃ τὰ 40,000,000, καὶ εὑρίσκει, ὅτι αὐτὸ τὸ ποσόν δὲν εἶναι ἐλεύθερον ὄροι καὶ αἰρέσις, ἀλλ᾽ ὅτι δὲν εἶναι ποσὸν, τὸ ὅποιον ἐπιθάλλει εἰς αὐτὸν ἄλλην βαρυτέραν ἐργασίαν, εἰς ὃν αὐτὸς δὲν ἦδυνατο νὰ ἐπαρκέσῃ· βλέπει προσέτι, ὅτι ὁ ὄρος αὐτὸς δὲν ἦτον ἄγνωστος εἰς τὴν Κυβέρνησιν, διότι ἀνεκοινοῦτο εἰς αὐτὸν τὴν 18ον Νοεμβρίου, ἐνῶ προσπήρχε πρὸ τῆς 12ον Νοεμβρίου. Ὅταν ἀνέκαθε τὴν ἐντολήν, ἠλθον εἰς ἐξήγησις, παρέστησε τὰ σχέδιά του, καὶ ἐν τούτοις ὄνομες εἶπεν εἰς αὐτόν, ὅτι μέλλει ν᾽ ἀναλάβῃ καὶ ἄλλο φορτίον, τὸ νὰ ἐπιτύχῃ ἡ Πιστωτικὴ Τράπεζα ἑκεῖνο, τὸ ὅποιον ἐξήτει· εὑρίσκεται τωνυτότως εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ προχωρήσῃ ἢκεν τῆς συνδρομῆς τῆς Πιστωτικῆς. Καὶ ἐδῶ ἔρχεται ἡ παρέμβασις τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζης, διὰ νὰ λυθῇ τὸ ζητήμα.

Εὐρίσκομαι όμως ἐν ἄλλη ἀπορία, περὶ τῆς υπὸπρίας βεβαιῶς ὁ κ. Συγγράμὸς δὲν ἦτον εἰς κατάστασιν νὰ δῶσῃ ἐξήγησις, εὐρίσκομαι εἰς τῇ ἐξῆς ἀπορία. Διατὶ ἡ Κυβέρνησις, ἂτε ἐδίδε τοιαύτην ἐντολήν καὶ ἐγνωρίζε τὴν ἀδεστήσει τῆς συνδρομῆς, διὰ τοιαὶ αἰτιῶν ποσῶς δὲν ἐμερίσκεται καὶ περὶ ἄλλης Τράπεζης, δὲν ἐμερίσκενε καὶ περὶ τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζης, ὡς ὅποια ἦτον ἐπίσης εἰς κατάστασιν νὰ δῶσῃ τοιαύτης τῆς συνδρομῆς; καὶ νὰ δῶσῃ μάλιστα ἀνωτέρω συνδρομῆς, διότι ἰδύνατο να δῶσῃ δάνειον πρὸς ἐν τοῖς ἑκάτερν ἐκ μεταλλικών καὶ τραπεζικῶν γραμματίων. Ἀλλάκα καὶ ἐκεῖνῃ ἦτεν ἐν ὑμνῷ, τὸν νὰ μὴ δοθῆ εἰς ἄλλην ἄλλην Τράπεζαν ἡ ἀναγκαστικὴ κυκλοφορία ἐν Ἐπανάστ. ἡ Κυβέρνησις εὑρίσκετο ἐν μέσῳ τοῦ ἀνταχωσισμοῦ, ἐνδείχθη μὲν τῆς Πιστωτικῆς Τράπεζης, ὡς ὅποια ἔλεγε, λαμβάνω μέρος εἰς τὸ δάνειον, ἀλλά ύπο τὸν ὄρον, τὸν ὅποιον σὰς εἶπον, ἐνδείχθη δὲ τῆς Τράπεζης τῆς Ἐθνικῆς, ὡς ὅποια ἔλεγεν, ἡγοῦ δὲν ἦκαν ἀνάγκην νὰ λάβω μέρος εἰς αὐτὸ τὸ δάνειον, ὡς ἀπαιτοῦ τοιούτους ὄρους· ἔγινεν παρέγιμον δάνειον, ἐπὶ τὸ ὄρον νὰ μὴ δοθῆ εἰς ἄλλον ἀναγκαστικὴ κυκλοφορία, πρὸς ἐν τοῖς ἰπ'.
Δεικτοποιάσαν αυτόν μην προτιμήσῃ την Κυβέρνησις το θάνατον αυτό προς εν τοίς ἔτει τῷ ἀδάμῃ ὧς; Ὑπομείξετο, ὅτι ἢ το συμφερόμενον ἐδικαίος τῷ Κράτος να λάβῃ τὴν συνδρομὴν τῆς Πιστωτικῆς Τραπεζῆς, ὅτις τοσαία παρενέβαλλε προσκόμιματα εἰς τὸ δάνειον, ἀντι νὰ συντελεί τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ; Ἀντὶ αὐτό τὸ ποσόν, τὸ ὑπόθεσεν ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ δοθῇ εἰς αὐτὴν πλενεκτημα ἀναγκαστικὴς κυκλοφορίας, ἐφεξο πάντως τὴν Κυβέρνησιν εἰς τὴν δύσκολον ἑδέον ἐνόπλων τῆς Βουλής, νὰ ύποστρέψῃ τὴν παραδοχὴν αὐτοῦ.

Ἑκατόνοιον λοιπὸν τοιοοτρόπως τὰ πράγματα, καὶ τότε, βλέπων ὕμνο κ. Συγκράτησο, ὃτι ἀπειτήγανο, μὴ βοηθούμενος ὑπὸ τῆς Πιστωτικῆς Τραπεζῆς, ἔψτησε τὴν συνδρομήν τῆς Εθνικῆς Τραπεζῆς. Τότε μᾶς νομοί είπεν ἡ Κυβέρνησις εἰς τὸν κ. Συγγρόν, διότι εἰκόνας τὴν ἡμέραν συνεζητεῖτο καὶ ἡ συμβασία τῆς Εθνικῆς Τραπεζῆς, ὃτι ἤδυνατο νὰ τὸ ξητῆρην παρ’ αὐτῆς, καὶ νὰ τὸ ξητῆρην, ὡμοιομοιας τὸ ποσόν, τὸ ὑπόθεσεν ὑπὸ τὸν ἑδετοῦ, δυναμεὶς τῆς συμβασίας, δὲν ἐφαρμόζετο ἀπογραφῆν, ἐπαρέχει εἰς τὰς ἀνάγκες. Ἐξητῆρηκε λοιπὸν πάρα τῆς Τραπεζῆς, καὶ ἡ Τράπεζα ἐγγεμφέρησε μεγάλους διασταγμοὺς περὶ τοῦτον, ἐπὶ τέλους ὁμοίως ἐνέδειξεν ἐνέδειξεν ἡ διοίκησις τῆς Τραπεζῆς ἕστ’ ἐλεύθερο τὸ συμβούλιον τῆς Τραπεζῆς, δὲν ἥθελεν ἀποδοκιμάζειν ὥστε δὲ τὸ ὑποργεῖον εἰς τὴν Βουλήν, πρὸς ἀνάμιμη λάβῃ παρὰ τῆς Τραπεζῆς ἐγγραφῶν, πρὸς ἀναμίμη, ὃτι ἡ Τράπεζα ἡ Εθνικῆ ἐμελλεῖν ἀριστικάς νὰ χορηγήσῃ αὐτὴν τὴν συνδρομήν, πρὸς ἀπαρτισμὸν τῶν 40 ἐκατομμυρίων.

Καὶ ἦραν εἰς ἄκραν ἁπαρίαν, εὑρεθεὶς πράγματες μεταξὺ τῶν συνδέσμων μου ἡ πιστικῆς τῶν οἰκονομικῶν, ποὺ ἔδειξαμεν ὅ.κ. Πρωθυπουργός ἀπὸ τοῦ βήματος πράγμα, τὸ ὑπόθεσεν δὲν ἔστε ἑτοιμημένον καὶ τὸ ὑπόθεσεν δὲν ἔπεκληθη εἰς τὸ Συμβούλιον, διότι, γνωρίζετε κάλλιστα, ὃτι οἱ Διοικητέας τῆς Τραπεζῆς δὲν δύνανται νὰ ἀποφασίσασθεν μόνοι, οὐδὲ νὰ ἐκτελέσασθεν οἰκονομήτητο πραξῆν ἐκτάκτων, οὐχὶ τακτικῶς, ἀλλὰ πράξεν νέαν, ἑπτειρεῖ ὑπογραφῶν μὴ προβλεπόμενον ὑπὸ τοῦ καταστατικοῦ, πρὸς ἐγκαθιστή ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου, τὸ δὲ Συμβούλιον οὐτε συνεκλήθη, οὐτε εἰσῆγεν εἰσήγησαν καὶ ἐκαθεῖς ἐπον τότε εἰς ὑποτε, ὃτι ἁπαρία, ποὺ ἔγινεν αὐτὴ ἡ ἐκδοσίας καὶ ποὺς ἐδώκει πίστην ὅ.κ. Πρωθυπουργός, πρὸς ἀνάμιμη λάβῃ ἐγγραφῶν παρὰ τῆς Τραπεζῆς, τὸ ὑπόθεσεν νὰ διαλυμένη τὴν ὑποχρέωσιν. Καὶ ὅ.κ.
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣ. ΣΥΜΒ. ΠΡΟΚΑΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝ. 120 ΕΚΑΤ. 479

βουλευτής Γάρτνος ἔποιησεν ὅρθως τὴν παρατήρησιν ταύτην καὶ ὀρθῶς εἶπεν, ὅτι, ὅταν διήτηται ὑπόσχεσις, πρέπει νὰ στηρίξηται εἰς ἐγγραφὸν, διότι τότε ἡ ὑπόσχεσις εἶναι κατηρτισμένη. Ἀλλὰ τὸ ὑπουργεῖον ἐνόμισεν, ὅτι ἀρκεῖ ἡ προφορικὴ ἐξήγησις, ἡν ἔλαβε μετὰ τοῦ Διοικητοῦ.—'Εγὼ βέβαια δὲν ἦμιν παρών, ὅτε ἐγένετο ἡ ἐξήγησις, ἀλλὰ γνωρίζω ἀλλο τι, τὸ ὅποιον ἐπεθύμησαν νὰ γνωρίζῃ ὁ κ. Πρωθυπουργὸς καὶ τὸ ὅποιον συγκετήσαται ὡς πρὸς τὸ ποσὸν, τὸ ὅποιον μέλλει νὰ χρησιμοποιήσῃ ἀνάδειξεν αὐτὸ τὸ διάνειον διὰ τῆς συμβάσεως. Ἡκούσατε, ὅτι τὸ διάνειον αὐτὸ φιλονομεῖται πράγματι, πόσον εἶναι ἐκ τῆς συμβάσεως φαίνεται, ὅτι ὁ ὁμοί ἀναλαμβάνει 40,000,000 πραγματικά, ἀλλὰ ὅτι επιτρέπεται εἰς αὐτὴν νὰ μὴ συμπληρωθῇ τὰ 15,000,000 τοῦ προϋπάρχοντος προσωρινοῦ διανείου, καὶ ὡς ἐκ τούτου διακυλογείται τὸ συμπέρασμα, ὅτι δὲν εἶναι πραγματικά 40,000,000, ἀλλὰ μόνον 25,000,000, ἀφαίρεσι τῶν 15,000,000 ἐκείνων, τὰ ὅποια εἶναι διακριτικά, τὰ ὅποια δύναται νὰ συμπεριφερθοῦν ἀπέναντι τῶν ἐντόκων γραμματιῶν, τῶν δοθέντων εἰς ἀσφάλειαν τοῦ προσωρινοῦ διανείου.

Γνωρίζομεν, ὅτι εἰς αὐτὸν τοῦ προσωρινοῦ διανείου τὰ 10,000,000 ἀνεδέχθη ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ν’ ἀποδώση δι’ ἐνὸς διανείου, τὸ ὅποιον ὀμοί εἶναι τυχαῖον, δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὸν οὔτε διὰ τὴν Κυβέρνησιν. Μένον λοιπὸν πράγματι 25 ἐκατομμύρια, εἰ δὲν ἡ ἐκατομμύρια τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας. 'Ὅστε ποσὸς δὲ ἐσφαλεῖ ὁ ἐντύμος βουλευτής Μεσολογγίου, ὅταν εἶπεν, ὅτι οἱ συμβολλόμενοι παρέγονεν μόνον 19 ἐκατομμύρια, ὅτι τὸ μέταλλον, τὸ ὅποιον μέλλουσαν νὰ δώσουν, εἶναι 19 ἐκατομμύρια, ὅτι τὰ 6 ἐκατομμύρια δίδει ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα, καὶ οὕτω γίνονται 25 ἐκατομμύρια· μένουν δὲ καὶ ἄλλα 15 ἐκατομμύρια, τὰ ὅποια εἶναι διακριτικά.

Λοιπόν ἡ Τράπεζα ὑπεσχέθη 6 ἐκατομμύρια· πῶς ὑπεσχέθη ταύτα; Ὡς προηγομένως παρετήρησα, δὲν ἦμιν παρών κατὰ τὴν διαπραγµάτευσιν µεταξύ τῆς Διοικήσεως τῆς Τράπεζας καὶ τοῦ ῾Ὑπουργείου, γνωρίζω μόνον ὅσα ἡ Διοίκησις ἀνέκοινωσεν εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Τράπεζης, καὶ αὐτὰ τὰ γνωρίζω ἐπιστήµως, διότι ὡς σύµβουλος ἐδωκα καὶ ἐγὼ τὴν ψυφόν µου. 'Αλλὰ εἰς τὸ Συμβούλιον ἀνεκοινωθῆ ἀπλώς, ὅτι ἐξητιθή παρὰ τῆς Τράπεζης, νὰ λάθη καὶ αὐτὴ µέρος ποσοῦ τινος, τὸ ὅποιον ἡ Τράπεζα νὰ ὄρισῃ, εἰς αὐτὸ τὸ συν-
απτόμενον δάνειον· καὶ σκέψεως γεγομένης, ἀπεφασίσθη τὸ ποσὸν τῶν 6,000,000.

Πῶς ἔμειλε νὰ λάβῃ αὐτὸ τὸ ποσὸν τῶν ἰ ἐκατομμυρίων; ἄλλο ἥτημα, περὶ οἳ οὐδεμία ἔθιθη ἐξήγησις. Καὶ κατ᾿ ἑκατὸν, δὲν ἔχω τὴν ἐλαχίστην ἀμφιβολίαν, ὅτι εἰς οὐδὲν ὑπομονὴν τῶν νοῦν τότε ἐπέλθη νὰ θέσῃ οἰονομὴν περιορισμὸν εἰς τὸν τροπὸν, καθ᾿ ὅτι ἡ Τράπεζα ἔμειλε νὰ λάβῃ μέρος εἰς αὐτὸ τὸ δάνειον, καὶ τὸ ὑποθέτω τούτῳ ἐκ τῶν εξης, διότι μετ᾿ ἀλλίγον, ἄν δὲν λαθάνωμαι, τὴν ἀκόλουθην ἡμέραν, ἡ μετὰ διό νὴμερας, δὲν δύναμαι νὰ τὸ βεβαιώσω ἀκριβῶς— ἡ σύμβασις εἰσὶν δὲν εἰκεν ὑπογραφῆ— παρεμφέρθην εἰς τὴν Τράπεζαν, ὅτε ἁλθὲν δ.κ. Συγγρός, ἐξήτωσα μάλιστα νὰ λάβω καὶ ἐγὼ μέρος εἰς τὴν διάσκεψιν αὐτῆς. Ἡ πιὸ τοιοῦτοι ὁ τρεῖς Διοικηταὶ καὶ ὁ δ. Συγγρός εἰσὶν, ὅτι μακάρων παρὰ τοῦ δ. Πρωθυπουργοῦ, ὦ ὑπομονὴ τῶν οἰκονομικῶν, μακάρων, ὅτι ἡ Τράπεζα λαμβάνει μέρος 6 ἐκατομμυρίων εἰς αὐτὸ τὸ δάνειον· ἁλθὲν λοιπὸν νὰ συνεννοθῶ μὲ τὴν Τράπεζαν, διὰ νὰ λάβω παρὰ τῆς Τραπέζης τὴν ὀριστικὴν ὑπόσχεσιν της, διότι, ἐὰν δὲν λάβω αὐτὴν τὴν ὀριστικὴν ὑπόσχεσιν παρὰ τῆς Τραπέζης, δὲν εἰμι καὶ κατάστασιν νὰ υπογράψω τὴν σύμβασιν. Λοιπὸν, καὶ, σὰς ἐρωτῶ, εἰς ἐκεῖνο νὰ βεβαιώσω τοῦτο τὸ ὑπομονῆς; ἐγνώριζεν, ὅτι δ. Συγγρός δὲν ἠδύνατο νὰ υπογράψῃ τὴν σύμβασιν, πρὶν λάβῃ τὴν ὑπόσχεσιν τῆς Τράπεζης. Ἡ πιὸ ὁμοίως ἀντιμεθῇ τινὲς ἐκ μέρους τῶν Διοικητῶν τῆς Τραπέζης, καὶ συνετέλεσα μάλιστα εἰς τὴν ἐξομαλύνειν αὐτῶν, καὶ τοῦτο ἐπεισα αὐθανεῖ νὰ συντάξωμε τὸ ἐγγράφον πρὸς τὸν δ. Συγγρόν, ὥστε ὁδὸς τὸ παραμερίζω νὰ παραμεθέλη ἄρδεακα, ὡσεὶ ἡ ἐκθέσεις νὰ γίνῃ ἀναβολή. Ἠ ἡ μᾶς ἐρωτῶ, τόπως συμβιβαζόμεθα τούτα πρὸς τὰς ἐξήγησις, ἵνα ἄρκοptomον ἐδίδοι; Ἠ ἁλὶ ἐκατέρθη σῦμβασιν τούτον, βῆβαια κατὰ πάσαν πλουσίνην.

Ἐνθεμεθεὶν ἀρχικῶς, ὅτι τὸ πρῶτον μὲλημα τοῦ παρόντος ὑπομονῆς, ἀμα τῇ ἐγκαθίστησα αὐτῶς, ὧτο να ξητήσῃ τὴν παρὰ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης μεταβολῆν τῆς συμβάσεως, τῆς γεγομένης παρὰ τοῦ προκατόχου. Περὶ τοῦ τοιοῦτου ἐγκαταλείφθη συμπέμψεις, καὶ συνεκλήθησαν ὁμοί ἐνώπιον τοῦ δ. Πρωθυπουργοῦ, ἢ τοῦ ὑπουργοῦ τῶν οἰκονομικῶν, νομίζω ὅμως, ὅτι ἐνώπιον τοῦ δ. Πρωθυπουργοῦ, συνεκλήθησαν οἱ Διοικηταὶ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης καὶ ὁ Διευθυντὴς τῆς Πιστωτικῆς,
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣ. ΣΥΜΒ. ΠΡΟΚΑΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝ. 120 ΕΚΑΤ. 481

ότις ὢμοι συσχετισά μετά τοῦ τοῦ τοῦν καὶ μετά δανείων παρέστησε δὲ τότε ὁ κ. Προκατουργός, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ παραχωρήσῃ προνόμιον πρὸς σύστασιν Τραπεζίους ἐν Ἡπειροθεσσαλίᾳ, ἐν ἔργοις, μὴ ἀνεκάσιοις εἰς τὸ ἐξηκατομμυρίον Κρατός, ὅτι καὶ τοῦ τοῦτον δὲν ἔθεσε ἄξιοπρεπές. Ἀνὴρ ὁτὸν ἦπερ σχέσεις. Ἡ Τράπεζα ἢ Ἕπειρα, μὴ ἔθεσε νὰ παραχωρήσῃ πρόσθετα εἰς τὴν συνομολόγησιν δανείων, καθ’ ὅσον ἦπερ, ὅτι τοῦτο ἔμειλλε νὰ συντελέσῃ εἰς τὴν ἐφικτεύσην αὐτοῦ, ἡ Τράπεζα δὲν ἐδυσχέρασε νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν Ἡπείρου καὶ Θεσσαλίαν. Ἐκρίνεται, ὅτι ἀπόκειται εἰς τὴν Κυβέρνησιν, ἂν νομίζῃ ὅτι συμφέρει εἰς τὸ Κράτος, νὰ ἐπεκτείνῃ καὶ ἑκατό προνόμιον τῆς, ἐκν ὦμοις ἡ Ἕπειρα καὶ Ἡπειροθεσσαλία ἦδη, ὅτι δὲν συμβαδίζεται μὲ τὰ συμφέροντα τοῦ Κράτους, ἐνὸμος μέτατον νὰ ἐπιμένῃ εἰς τοιαύτην ἀξίωσιν ὁμολογεῖ, ἐπτε, νὰ ἐφηβεῖ ἡ Ἡπείρος καὶ Θεσσαλία. Φαίνεται, ὅτι ὑπήρξε τὸ ἀντιαριστής, καὶ ἔδω συμβαδίζεται τὸ κοιμικό δράμα, τὸ ὅποιον πολλά καὶ παρέχεται, ἐνὸς φαίνεται, ὅτι ἐφίκουν εἰς τὸ ρήμα ἢ ἄρατής, αἱρήνης ἐμφανίζεται ἡ ἀντιαριστής, ὅτι τὰ πάντα ἀνατρέπεται. Ἀναθετεῖ λοιπὸν ὁ ἀνταριστής εἰς τὸ μέσον, ἑλαβὼ τὸ ἄλλος μνηστήρ τῆς Ἡπείρου καὶ Θεσσαλίας. Βλέπετε, ὅτι καὶ εἰς τὰς προτάσεις καὶ εἰς τὴν ἐντολήν, ἡ ὑποτακτική πρὸς ἐφικτεύσην τοῦ δανείου ἐν Παρισίων, συμπεριλαμβάνεται ἡ Ἡπείρος καὶ Ἡ Θεσσαλία. Ὁ κ. Συγγραφέας ὄμως εἶναι ἐν πλὴρει ἀγνοίᾳ τῶν ἄλλων ἀξιώσιων περὶ ἀναγκαστικῆς κυλιορροίας ἐν Ἕπειρῳ ἔργοις. Ἐν τῷ μεταχείρισθαι εἶναι ἡ ψήφισις τῆς παρακατάσκεψις τοῦ προνόμιον τῆς Ἕπειρος Τραπεζίους καὶ ὅτι ἐμαχθεῖν ὁ κ. Συγγραφεύς, ὅτι ἐμφανίζεται ἡ ἀλληλεπίδοσις τῆς Πιστοτικῆς, ἐπερχόμενη ἡ ὑπερηφανίζει μεταξύ αὐτοῦ καὶ τῆς Πιστοτικῆς Τραπεζίους. Λογίων δὲ αὐτῆς τῆς ἡγεῖσαι, ἡ Πιστοτικὴ ἀρνεῖται ν’ ἀναλάβῃ μέρος εἰς τὸ δάνειον. Ἀλλα, διὰ μὴ δειξήτεν εἰς τὸ ἀυτὸν καὶ εἰς τὴν Κύβερνησιν, ὅτι ἀρνεῖται νὰ ἐπερνήσῃ συνάνθρωπα εἰς τὸ δάνειον, ἀποκαλοῦντι μὲν ἀπὸ τῆς συμβάσεως τοῦ κ. Συγγραφεῦ καὶ λαμβάνει κεχωρισμένην θέσιν, προσφέρουσα διὰ τὸ δάνειον ἀνεξαρτήτως 5,000,000. Ιδοὺ ἡ ἀλληλεπίδοσις αὐτοῦ τῶν δράματος. Λαμβάνει κεχωρισμένην θέσιν καὶ λέγει, ἐγὼ προσφέρω 5,000,000 πραγματικά δι’ αὐτοῦ τὸ δάνειον ἀνεξαρτήτως τῆς συμβάσεως, ἡ ὑποτακτική μελέτη νὰ συναφθῇ μετὰ τοῦ κ. Συγγραφευς καὶ αὐτὴ εἶναι τὸ σύμφωνον τῆς Πιστοτικῆς Τραπεζίους. Ἀλλ’ ἐνὸς τὰ 5,000,000 προσφέρει εἰς ἐγκατάστασις, ἐπανεῖλθε ἐκαστί άποσ-
δόκητον, τὴν στέρησαν τῶν ὄφαλειων τῆς συμβάσεως, ὡς συνέπεσαν τῆς συγκρούσεως: εὐφέβη λοιπὸν ἐκτὸς τοῦ ὄφαληματος τοῦ φόρου τοῦ καπνοῦ καὶ ἐκτὸς τοῦ ὄφαληματος τῆς Τραπεζῆς, τῆς συστηθησομένης ἐν Ἡπείρῳ καὶ Θεσσαλίᾳ. Τούτο σχεδὸν ὅτῳ πικρῶ, νὰ εὐφέβη ἐκτὸς καὶ διὰ ν’ ἀποχήμωθη δι’ αὐτὴν τὴν ἀπότυχιν, ἐφετερ ἑκείνη τὸν ὄρον τῆς συμβάσεως τῆς Πιστωτικῆς, ὅτι θέλει λάβει αὐτὰς τὰς ὁμολογίας κατά τὴν τιμήν, ἡ ὁποία ἐνῶς 2 μηνῶν θέλει ἀναφανῆ ἐκ τῶν ἐγγραφῶν μέχρι 5,000,000, καὶ ἢ ἄναφαν τῇ τιμῇ ἐνῶς 2 μηνῶν, τὸτε μεταξὺ τοῦ ὑπογραφοῦ τῶν ὀικονομικῶν καὶ τοῦ διευθυντοῦ τῆς Πιστωτικῆς, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, θὰ προσδιορίσθη ἡ ἄξια αὐτῶν τῶν ὁμολογιῶν. Αὐτὴ ἦτον ἡ ἀποχήμωσις, τὴν ὅποιαν ἐσκέφθη νὰ λάβῃ, διὰ ν’ ἀναπληρώσῃ ἑκείνην τὴν ἀποτυχίαν, διότι ἀπεκλείσθη τῆς ζητήσεως, τὴν ὁποίαν ὑπάγηκατο ἡ σύμβασις τοῦ κ. Συγγροῦ, ἡ ἑκείνη τοῦ συμπόσιον, ὡς τέθηκε ὄνομαστά το. Ἐνώ δὲν προσκαλεῖται εἰς ἑκείνο το συμπόσιον, μανθάνει ἡ Πιστωτικὴ, ὅτι ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα προσφέρει τὰ 6,000,000 καὶ εἰσάχτηκε αὐτῇ κατὰ πρόσκλησιν τοῦ κ. Συγγροῦ, ὡς τέθηκε εἰς πέρας τὸ ἔργον τοῦ διότι, ἀφοῦ ἐδοξεὶ τὴν ὑπάγηκας εἰς τὸν κ. Συγγροῦ ἡ Τράπεζα, τὸτε ἠδυνάθη χῶρος νὰ ὑπογράψῃ τὴν σύμβασιν μετὰ τῆς Κυβερνήσεως. Προηγήθη ἡ ὑπάγηκας τῆς Ἐθνικῆς Τραπεζῆς, ἡ δὲ ὑπογραφὴ τῆς συμβάσεως, ἥλθε κατόπιν δὲν βλέπω ἐδώ τὴν ημερομηνίαν. Εἰς τὰς 13 εἰς, νομίζω, τὸ νομοσχέδιον.

Τίνες. Εἰς τὰς 16.

Καλλικάς. Μάλιστα εἰς τὰς 4 Δεκεμβρίου εἶναι ἡ σύμβασις. Λαμπτὸν ὃ κ. Συγγρός, ἐνθυμούμε, εἰγε παρέλει ἡ μεσημβρία, ἐλεγεν, ἢ ἄν δὲν μοι στείλητε ἑνῶς μίας ὀράς τὴν ὑπάγηκαν παρὰ τῆς Τραπεζῆς, ὅτι λαμβάνει μέρος, ἢ ἄν θεωρῆτε ὅτι ἀπέτυχε τὸ δάνειον, καὶ δὲν ὑπογράφει τὴν σύμβασιν. Αμέσως καλοῦνται οἱ ὑπάλληλοι, ἐργάζονται, συνάσσεται ὁ ἐγγράφων, στέλλεται εἰς τὸν κ. Συγγρόν, καὶ συνεπείχ αὐτὸ τοῦ ἐγγράφου ὃ κ. Συγγρός ὑπογράφει τὴν σύμβασιν. Λαμπτὸν ή ὑπογραφή τῆς συμβάσεως ὃτῳ συνέπεσα τῆς ὑποσχέσεως, τὴν ὁποίαν ἐδοξεὶ ἡ Τράπεζα, τοῦ νὰ λάβῃ μέρος εἰς αὐτὴν τὴν σύμβασιν, ὡστε δι’ αὐτὸ τοῦ ποσοῦ ν’ ἀποτελεσθῇ τὰ 40 ἐκατομμύρια, διότι άνευ αὐτοῦ τοῦ ποσοῦ δὲν ἦδυνετο ν’ ἀποτελεσθῶσιν. Διότι, ἢ ἦτον εἰς τὸν νόμο τῆς Κυβερνήσεως, ὃς ἐμελέ νὰ λάθη τὰ 6 ἐκα-
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣ. ΣΥΜΒ. ΠΡΟΚΑΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝ. 120 ΕΚΑΤ. 483

tομμωρία, ἐκτὸς τῶν 40 ἐκατομμυρίων, δὲν ἦθελε τὰ λάθει παρὰ τοῦ
κ. Συγγραφ. ἀλλ' ἦθελε λάθει τὰ 34 ἐκατομμυρία, καὶ ἀφαιρεῖ
τὸν 15 ἐκατομμυρίων, ἦμελλε νὰ ἦναι πάλιν 19 ἐκατομμυρίων. Ἡδοῦ
πῶς εἶναι τὰ πράγματα.

Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. Ὄτι οὺς τὰ ύποβλέπεις.
ΚΑΛΛΙΓΡΑΦ. Δὲν δύναμαι νὰ τὸ ἀποδεῖξω, ἀρχεῖ, ὅτι τὸ βεβαίω, καὶ
ὅταν βεβαιοῦ τὸ πράγμα, ἔπειξο νὰ μὲ πιστεύσῃς.

Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. Καλά.
ΚΑΛΛΙΓΡΑΦ. Ἀλλὰ ἔγετε ἐν μέσον νὰ τὸ ἐξακριβώσχε. ἔζετασα
τι εἶναι προγενέστερον, ὁ ὑπόσχεσις, ἡ ἡ σύμβασις;

Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει.
ΚΑΛΛΙΓΡΑΦ. Ἐκεῖ ἦθελα νὰ σές φέρω, ἀφοῦ τὸ ἐκάμετε κύριον Ἰη-
τομοῦ καὶ ἔζητασα νὰ ἐκφρασθῶ νὰ ἐγώ ἔντις τῆς Βουλῆς καὶ νὰ
ἔλθῃ καὶ ὁ Διευθυντὴς τῆς Πιστωτικῆς, ὁ υπόσχεται κουλούτης, νὰ
ἐκφρασθῇ ἐκεῖ ἦθελα νὰ σές φέρω, ὅταν ἀποδεικνύεται τὸ ἑκατόν,
νὰ ἀρμολογήσῃς, ὅτι δὲν σάς ἐνδιαφέρει.

Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. Τι λέγετε σὲς ἴδιατέρως, τι μὲ μέλει ἑμένα;
ΚΑΛΛΙΓΡΑΦ. Ἐὰν ἐξακριβώσχε, τι εἶναι προγενέστερον, τότε ἀνα-
καλύπτετε τὴν ἀλήθειαν.

Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. Ἐγὼ ἥξεις, τι εἶπον μὲ τὸν Διευθυντὴν τῆς
'Εθνικῆς Τράπεζης, τι εἶπον ὁμοῦ· τι εἶπε τέσσερα, δὲν μὲ ἐνδιαφέρει.
ΚΑΛΛΙΓΡΑΦ. Καὶ ἢδοῦ πῶς ἴλθε τὸ πράγμα! Μετὰ τρεῖς ἡμέρας
ἐτυχεῖ νὰ εὑρεῖς πάλιν εἰς τὴν Τράπεζαν, ὅτου μαθαίνω, ὅτι ἦγεν λό-
γος περὶ τούτου, ὅτι ἔκαμε παρατήρησιν, εἶτε ὁ κ. Κουμουνδόρος, εἶτε
ὁ κ. ὑπουργὸς τῶν οἰκονομικῶν. ἀλλὰ μᾶλλον ὑποθέτω ὁ κ. Κουμουν-
δόρος, ἔκαμε τὴν παρατήρησιν καὶ εἶπε, πῶς ἔλαβες σὲς μέρος εἰς
tὴν σύμβασιν; Ἡμές δὲν ἔχουμε κατὰ νοῦν νὰ λάβητε μέρος εἰς τὴν
σύμβασιν. ἀλλὰ χωρίστα εἰς τὸ δάνειον, καὶ ὡς εἰς τὴν σύμβασιν.
Τότε πρῶτην φορὰν ἔγινε γνωστῆ ἡ πρόθεσις σας, καὶ ἀφοῦ ἦγεν τὸτε
πρῶτην φοράν γνωστῆ, δὲν εἶναι παρὰ φύσιν, οὕτως εἶπεν, νὰ εἰπὴ τις
καὶ νὰ ὑποθέσῃ, ὅτι εἰσῆλθε πάλιν ὁ ἀντικρατῆς δι' ἄλλης θύρας, ὅτις
παρετήρησεν εἰς ἡμᾶς, ὅτι δὲν ἔπεσε νὰ λάβῃ μέρος εἰς αὐτὴν τὴν
ἐπιχείρησιν ἡ 'Εθνική Τράπεζα. Διότι, τι μέλλει νὰ συμβῇ ἐκ τούτου;
Μέλλει νὰ συμβῇ σὲ ἐν τούτῳ; Μέλλει νὰ συμβῇ, τὸ ἐννοεῖτε, τὸ ἑκατά
tὸν του ἐπισκοπημένον. θέλει εὐρεθη καὶ αὐτῇ ἡ 'Εθνική Τράπεζα, ἐν Ὡπείρῳ καὶ ἐν Θεσσαλία.
Εἰσπέλθη τοιούτοτός ὁι 'Αλλης οἴδοι εἰς τὴν Ἑλληνα καὶ Ἑπεξεργάζοντα, ἐνῷ ἔπροσεκτο ἡ ἀποκλεισθῆταί τά μεθόρια, διὰ νά μην εἰσέλθη. Ἰδού ποία εἴναι ἡ ἀλληλουχία τῶν περιπετειών καὶ εἰς τί ἀπολύγει ἡ παράστασις. Δένω λοιπόν, ὅτι θὰ αὐτὴ ἡ πλοκή καὶ αὐταῖ καὶ περιστροφαὶ καὶ ἡ ἐπιθυμία σκοτῶν ὑπέρ συμφέροντος, διὸ ὁ παῖδοι ὠνομάζω παράσιτον, διότι κύριον θεορεῖ τὸ συμφέρον τοῦ Κράτους, καὶ ἡ ἐνέργεια ὑπήρξε τοικοτεί, ὅστε αὐτό τὸ παράσιτον συμφέρον νὰ καθῆκε ἐπὶ τῶν ἰδιῶν τοῦ συμφέροντος τοῦ Κράτους, ὣδοιν αὐτὸ δέξιε καὶ ἀριστερὰ ἕκτος τῆς ὦδοι καὶ ἐκτροχαίζον ἀυτὸ, ἔσωτο ἐρθάσασαι εἰς τοὺς ὄρους, τοὺς ὑποίους βλέπομεν.

Ἐχομεν τά ἔτσεθαι αὐτοῦ τοῦ κυριωτέρου ὄρου. Καὶ τρώντε ἦτον ὅλος ἀπροσδάκτην νὰ ἵδοι καὶ σύμβαςιν δανείον ὑπὸ τοῦτον τόπουν, ὅπο τὸν ὁποῖον ἔρισκεται, διότι καὶ συνῆσας τῶν διαφόρων τύπων, τοὺς ὑποίους σᾶς εξηθηκιν ἡ ἐντιμος βουλευτής Δακεδακίμονος. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν τύπων, ἐκεῖνος, ὅπο τὸν ὁποῖον πρόκειται νὰ συνομολογηθῇ αὐτὸ τὸ δάνειον, δὲν εὑρίσκεται: εἶναι τύπος πρωτοφανῆς. Δέχομαι, ὅτι τὸ πράγμα δὲν εἶναι πρωτοφανῆς, ἀλλὰ σύμβαςιν περὶ τοῦτον δὲν γίνεται εἰς δάνεια, ὅστα ποιεῖ εἰς τοῦτον. "Οταν πραγματεύτω η Κυβερνήσεις δάνειον μετὰ τραπεζίτου, δύναται νὰ διαπραγματευθῇ πολιτικῶς, εἶναι νὰ προσδοκηθῇ ἡ τιμή μετὰ τοῦ τραπεζίτου, εἶναι νὰ γίνῃ ἡ ἐγγραφή ἐπὶ ὀρισμένη τιμή, καὶ νὰ ἀναδεχθῇ τὴν διαμαρμαρῆν τραπεζίους ὀικος, ἀναδεχθήμενος τὸ ὑπόλοιπον, τὸ ὁποίον δὲν ἐνεγράφη, καὶ τότε ὁ τραπεζίτης προκαταβάλλει: ὅστε αἱ προκαταθήκης δὲν εἶναι ἀσύνηθες τι. Ἐφικτες τις παραδείγματα πλείουτα γενομένων δάνειων παρὰ Κυβερνήσεως, αἴτηται συνομολόγησας τὸ δάνειον τῶν μετὰ μεγάλου τραπεζίτου ὀικος, ὡστε προκαταβάλειν, ἀλλὰ εἰς θὰ αὐτὰ τὸ δάνεια πάντοτε ἐκ προομισίων ὀρίσθη ἡ τιμὴ τοῦ δανείου.

"Αμμα δὲν ὄριζεται τῇ τιμῇ, τότε τὴν πράξειν αὐτὴν δύναμαι νὰ τὴν ὄνομασώ διὰ τοῦ ὤνοματός τῆς, κυβείον: κύβος εἶναι τρόπον τινα ὁτι νὰ παίξωμεν τὴν τυφλομαίαν, τὴν ὁποίαν οἱ ἀρχαῖοι ἔκαλουν «λευκήν μυῖαν», διότι καὶ οἱ ἀρχαῖοι ἔπαιζον. Διατελοῦμεν ἐν τῷ σκότει, καὶ ἔγνωστον εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα: ὁ ἑπομνήμονος τῶν οἰκονομικῶν τὸ ἐξήτησε καὶ ὑπὸ τὰς ὑδίς δηλείς. ἐκινδυνεύομεν, εἰτεν, ὃτι διαφυλάττει εἰς ἐκατὸν τὸ δικαίωμα ἡ ὑμᾶς, ἡ προκαταβάλλουσα ἐν δια-
περί κυρώς. συμβ. προκατ. εἰς τὸ δαν. 120 εκατ. 485

στήματι 22 μηνών, νὰ προσκτήστηκα τὰς ὁμολογίας ἀντὶ 68 καὶ ἐὰν αὐτὸ τὸ διάστημα. Καὶ λοιπὸν αὐτὸ τὸ δικαίωμα τὸ ἐπεφύλαξεν. Εἰς αὐτὸ τὸ διάστημα ἤδειχται νὰ συμβαῦ ἢ τὸ μὲν ἢ τὸ δὲ, νὰ συμβαῦ ὑπερτιμήσει καὶ νὰ φύσειν αἱ ὁμολογίαι μέχρι τῶν 85, ἢ νὰ γίνῃ ὑποτίμησεις μέχρι τοῦ ἱλακίστου.

῾Εξετάζον τὴν πρῶτην ἐποφίν, ἐὰν τὸ δάνειον ὑπερτιμῆθη, εἴπε, τὸ εὐχόμεθα, καὶ δικαίως. Αὐτὸ εἶναι καλὸς οἰωνός, ὅτι τὰ πράγματα εὐοδοῦνται ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, ἐπειδὴ ἀπὸ σήμερον ἡμεῖς ἐξετάσαμεν ἐπὶ τῇ τιμῇ τῶν 68 τὰς ὁμολογίας, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι, νὰ ὄφεληθῶσιν ἄλλοι, εἰτε τρικαταβάλλοντες, εἰτε ἄλλοι κάτοχοι ἐκ τῆς ὑπο-

σεως, ἀλλ᾽ εἰς τὸ Κράτος οὐδεμία βλάβη ἐπῆλθεν. Αὐτὸ τὸ κέρδος παράπτησιν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἡ Κυβέρνησις καὶ ἀδιαφορεῖ, εἰτε ἡ ὑμεῖς, εἰτε ἄλλοι τινὲς ἄπολαύσαν. Δὲν ἐξετάζω ἐπομένως αὐτὴν τὴν ἀκολουθία ἐκβασίν, καὶ λέγω, ὃς μόνον κατὰ τὴν ἐποφίν, τὴν ὑποθετεῖ εἰπέν τ. ὑπογραφή
tῶν ὁποιομερῶν, ἀλλὰ ἐν γένει ἡ ὑψωσις οὐδένα περέχει κίνδυνον.

1οῦ τὸ ἄλλο δάνειον, τὸ ὑποθητεῖ εἰς 372 καὶ 1/4 δραχμᾶς, ἐφασε μέχρι τῶν 440. Λοιπὸν βλέπετε πόσα κερδίζουν οἱ κάτοχοι ἐκεῖνον τῶν ὁμολογιῶν, 40 καὶ 27 1/4 = 67 1/4 δραχμᾶς ἐπὶ 500
dραχμῶν, ἐν μικρῷ διαστήματι.

Ἄπεναντίας εἶναι πολὺ καλὸν τὸύτο, διότι ἐδοθὲ ὑπόληψις εἰς τὴν πιστὸν τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὸ λοιπὸν δὲν εἶναι τὸ ἐπίφοδον, καὶ ἀν ἐπέληθη ὑπερτιμήσεις, ἐστὶ καὶ 1 φράγκου ὑπὲρ τὰ 68, νὰ ὑσθὲ βέβαιοι, ὅτι ἀμέσως θέλουν δηλώσει, ὅτι γίνονται κυρίοι αὐτῶν τῶν ὁμολογιῶν μέχρι τοῦ ποσοῦ τῆς προκαταβολῆς τῶν 60 ἐκατομμυρίων ὑμεροσταχιῶν.

Ἀλλὰς εἶναι ὁ κίνδυνος, ἐὰν τὸ δάνειον ὑποτιμηθῇ. Δύναται βέβαιος τὸ δάνειον νὰ ὑποτιμηθῇ, ὅπως συμβαίνει εἰς τὰ ἄλλα ἔθον. Ἡ μεῖος ὁμοι ἀπὸ σήμερον εἰμιθα βέβαια, ὅτι θέλει ὑποτιμηθῇ, διότι ἡ Κυ-

βέρνησις δὲν θὰ ἴδων, καὶ κατάστασιν, καὶ τούτῳ ἐν εἶ ὁ βέβαιον ἀπὸ τοῦ-

δὲ,—δὲν εἶναι πράγμα, περὶ τοῦ ὑποθετοῦ νὰ διστάσῃ τις,—, εἶναι βέβαιον ἀπὸ τοῦδε, ὅτι δὲν εἶναι εἰς κατάστασιν ν᾽ ἀποδώσῃ εἰς μέ-

ταλλον τὴν προκαταβολήν, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παρισθῆ δι᾽ ἄλλου δανείου. Πῶς θέλει εὑρεῖ τὸ ποσὸν τῶν 40 ἐκατομμυρίων; Με-

λοντοὶ πρόκειται περὶ μέλλοντος, ἀπὸ τοῦδε δύναται νὰ προεῖπῃ τις τὸ συμβουλήμαν, διότι ὑπάρχουν τὰ διδόμενα, διὰ νὰ ἐξηγήσωμεν τὰς συνεπείς. Ἀμα ὑποτιμηθῇ, δὲν ἔχει τὰ μέσα ἡ Κυβέρνησις νὰ πλη-
ρώς τὴν προκαταβολήν· ἡ ὁμάς δὲν θέλει δεχθῆ τὰς ὁμολογίας ἐπὶ τῇ τιμῇ τῶν 68, ἐνῶ δὲν εὑρίσκει οὔτε 60.

Τι θέλει συμβῆ, ἐνώ ἐδώκατε τὸ ἐνέχυρον; Καὶ καλλιστα ἠρώτησεν ἐντίμῳ βουλευτῆς Γόρτυνος, ποία εἶναι ἡ σημασία τοῦ ἐπὶ ἐνέχυρῳ δανείου; ὦ κ. ύπουργός τῶν οἰκονομικῶν ἀπενήστησεν ἀφόριστως, ὡς νὰ ἤρωτοτι περὶ πράγματος, περὶ τοῦ ὑποτοῦ δὲν εἶχεν ἀνάγκην τις νὰ λάβῃ γνώσην, καὶ εἶπεν, ὃτι εἶναι σχέδον ἐνέχυρον. Προσθέθηκε λοιπὸν αὐτὸ τὸ «σχέδον», τὸ ὑποτὸ δὲν ὑπάρχει ἐν τῇ συμβάσει καὶ τὸ ὑποτὸ δεκαόυν, ὃτι ὦ κ. ύπουργός τῶν οἰκονομικῶν δὲν εἶναι ἐν πλήρει γνώσει τῆς συμβάσεως; πῶς ἄλλως διανοοῦμε νὰ τὸ ἐξηγήσου, ὅτι ἐξ ἐνλῖν ἐννοοῦσα ἡ τῆν τοῦ κειμένου, διότι τὸ κειμένον λέγει ὅτι «σχέδον», ἀλλὰ ὡς «ἐνέχυρον». Λοιπὸν εἶναι αὐτὸ τοῦτο τὸ ἐνέχυρον καὶ ὑπάρχει ἐλλο τι.

Ἀφοῦ εἶναι ἐνέχυρον, ἐρωτᾶ ὦ κ. βουλευτῆς Γόρτυνος, ἔχει τῷ δικαίῳ τῆς ἐκποίησιος ἡ ὁμάς; διότι ἐφάσασμε εἰς τὸν 22ν μῆνα, ὅτε ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ὑποτήματος ἐνδεχομένης. Ἀλλοι τῆς ὑποτήματοςς χρήματα δὲν ἔχουμε, διὰ νὰ ἀποσφραγίσουμε τὰς ὁμολογίας, τὶ θέλουμεν πράξει, ἐρωτᾶ ὦ ἐντίμῳ βουλευτῆς Γόρτυνος, ἔχει τῷ δικαίῳ τῆς ἐκποίησιος ἡ ὁμάς; Καὶ πάλιν ἐδώ τί πράττει ὦ κ. ύπουργός τῶν οἰκονομικῶν; σωστά. 'Εδώ γίνεται χρήσις τοῦ σχήματος τῆς ἀποσφραγίσιος, τὸ ὑποτὸ εἶναι λίαν ἕπτοτικὸν σχήμα, ἄλλα εἶναι ἕπτοτικόν κατ' ἑκεῖνον, ὅστες προκαλεῖται νὰ ἀπαντήσῃ, καὶ εἶναι ἕπτοτικον κατά τὸν κ. ύπουργόν τῶν οἰκονομικῶν, δηλαδὴ εὐρίθη ἐν πλήρει ἀμηχανίας.

Καὶ ἐν τούτῳ αὐτῇ ἡ ἀμηχανία αἵρηκεν ἀπορίας εἰς τὸν νῦν τοῦ κ. βουλευτοῦ Γόρτυνος; ἡδοί, ὡς ἐννοεῖται, διεσώζουν ὑπογραφής τῶν οἰκονομικῶν καὶ εἶναι κάτογος νομοθέτες γνώσεως, οὐδὲ ἡποτε νὰ ἐρωτήσῃ ἄλλον, δὲν εἶχεν ἀνάγκην εἰμικὴ νὰ ἐρωτήσῃ αὐτῶς ἑαυτὸν, ποῖα εἶναι ἡ σημασία τῶν ἐνέχυρων. Ἐνέχυρον τάχα δὲν ὑπάρχει διὰ τὸ νόμου τοῦ σημαίνει· τὸ τῆς γάλλων, τὸ τῆς ἑλληνικής, τὸ τῆς ἐνδονήσεως, τὸ ἐνέχυρον μεταβάλλεται εἰς χρήματα δὶ εἴκοσις. Δὲν ὑπάρχει τὸν τρόπον τῆς ἐκποίησιος, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι πρὸς βλάβην τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως; διότι, ἐνιαύτες, ὑπερίεστε τὸν τρόπον, ἡθελήσατε διαγράφει διαδικασίαν, ὅτι ἔθυμε παρέχει ἐγγύησιν εἰς τὴν Κυ-
ἐδέρνησιν, ὅπε η μὴ ἦναι δύνατον νὰ γίνῃ κατάχρησις αὐτοῦ τοῦ δικαιώματος. "Ὅπε η σφίνετε αὐτοὺς ἐλευθέρους νὰ κάμουν χρήσιν αὐτοῦ τοῦ δικαιώματος, τὸ ὑποῖον παρακολουθεῖ, παρακολούθει τὸ ἐνέχυρον, ἐν λατινείον αὐτοῦ, δεῖ ἔχει συνεχίσει εὐνοοῦν, ἐναι λέξις καίνη καὶ οὐδὲν ἄλλο. Τὸ ἀφήνατε λοιπὸν ὅλως εἰς τὴν διάκρισιν τῆς ὁμάδας; ὅπε, ἐπιφανεσχένη ἀπὸ τὴν περίστασιν αὐτήν, δύναται νὰ ἐνεργήσῃ διὰ παντὸς ἐπόστολου, καὶ μάλιστα, ὅπες γίνεται εἰς τὸ Χρηματιστήριον τῶν Ἀθηνῶν, νὰ ἐκποίησῃ τὰς ὁμολογίας εἰς πολὺ ὑποτετεμπυγμένην τιμήν. Καὶ ἐννοεῖτε, δὲν τοῦτο νὰ τὸ εἴπω, καὶ νὰ τὸ εἴπω καὶ νὰ ἀποδώσω τουτοῦ ἐρώσην εἰς τὸν Χ. Συγγράμμα, ἴσως, οὐδὲ λέγω, ὅτι καὶ ἡ λοιπὴ ὅμιλης προτίθεται νὰ μεταχειρισθῇ τοῦτο.

Ῥιλακεν. Ἄφοι εἰναι ἡ Τράπετζα ὅμοι, εἰναι μία ἐγκύσεως τοῦτο.

Καλαίπας. Ἡ Τράπετζα ἤγορασεν ἀπὸ τοῦδε τὰς ὁμολογίας· ὑποθέτω, ὅτι δὲν ἦνα ἡμέρα χρόνον καθημερινή κατάχρησις, ἡττε εἰναι ἐνδεχομένη, ἀλλὰ καὶ ἀνευ αἰτής, ίδιον τι εἶναι νὰ ἀπλούστατον. 'Εκο ἐκτεθωσὶ διὰ μᾶς ὅλαι αὐτοῦ αἱ ὁμολογίας εἰς τὰ Χρηματιστήρια, καὶ μάλιστα κατόπιν προκεκριμενων καὶ δημοσιεύσεως συγχώςως εἰς πολλὰ Χρηματιστήρια, τοὺς Λονδίνου, τοὺς Παρισίων, δὲν λέγω τοῦ Άμστερνταμου, διότι δὲν εἴμεθα ἐκεῖ δεκτοί, δὲν ἔχομεν ἐκεῖ καλούς φίλους, καὶ ἀκόμη ἐν 'Αλεξάνδρει, ἐν Κωνσταντινούπολει, διὰ μᾶς, τὸ θέλη συμβεῖ; 'Εκ τῶν ἀγοραστῶν δὲν εἰναι ἡ Ἐθνική Τράπεζα, ἵστο αὐτή ἄλλας δὲν ὑποθέτετε, ὅτι ἄλλος τις δύναται νὰ πράξῃ τοῦτο καὶ νὰ γίνῃ κύριος τῶν ὁμολογιῶν, ἀντὶ 50 καὶ 40; Νομίζετε, ὅτι τὸ ἐνεβάζῃ χέρδως εἰναὶ μικρόν; Καὶ εἰς τὸτε θέλομεν συνεπέει ἡμεῖς αὐτοὶ ὅτι μᾶλλον.

'Εκο ἦτο μόνον αὐτὸ τὸ ποσόν, διὰ τὸ ὑποῖον γίνεται ἡ προκαταβολὴ παρὰ τῆς ἡμᾶς, τὸ κακόν δὲν εἰναι τόσον σπουδαίον, ὅπε γίνεται σοβαρὸν ἕναν τῶν ἄλλων συμφώνων ὅρων τῆς συμβάσεως: διότι, ἐνδὲ ἔχουμεν δάνειον 120 ἐκατομμυρίων, εἰς τὴν Κυβέρνησιν δίδεται ὁ μᾶλλον διατηρεῖται τὸ δικαίωμα νὰ ἐκποίησῃ τὸ ὑπόλοιπον, ἦτο 60 ἐκατομμυρίων, διότι τὰ 60 ἐκατομμύρια θέλει παραδώσῃ ως ἐνέχυρον εἰς τὴν ἡμᾶς. Διὰ τὰ λοιπὰ 60 ἐκατομμύρια διατηρεῖ η Κυβέρνησις τὸ δικαίωμα κατὰ τὴν σύμβασιν νὰ ἐκποίησῃ, καὶ προβαίνει εἰς τὴν ἐκποίησιν. Τι ἑπιρρέχεται ἐπὶ τοῦτο; Ἐπιρρέχεται συστάδεως, ὅποια ἀναγκαίως ἐπιφέρει τὴν ὑποτίμησιν. Ἡ Κυβέρνησις ἔχει ἀνάγκην καὶ
θέλει προθή εις τήν ἑποίησιν, καὶ προβαίνουσα εἰς τήν ἑποίησιν, θέλει ἐπηρέαζε τῆν ὑποτιμήσειν τοῦ δικαιοῦ. Θέλει δὲ τήν ἐπηρέαζε τοσούτο μᾶλλον, καθ’ ὅσον κάλλιστα γνωρίζετε, ὅτι κατ’ ὄνομα μόνον λέγον, ὅτι ἴνα προῆκε τῷ χρηματιστήριῳ τῷ γαλλικῷ εἰς τῆς ἐλληνικῆς ἀξίας, ἀλλὰ τῷ ἀγγελικῷ μόνον εἰς τῷ χρόνῳ τοῦ 1824 καὶ 1825· ἐκεῖνα μόνα κατεγραφήσας, ὡς βλέπομεν αὐτὰς ἐν τοῖς δελτίοις τοῦ χρηματιστηρίου. Ἑν Παρισίοις ὄμως, καὶ μὲν δὲν ἀπαγγελεῖται νὰ γίνονται πράξεις ἐπὶ ἐλληνικῶν χρημαγγέλων, ἀλλ’ οὐδεμία ἐγένετο μέχρι τούτω, καὶ δὲν θέλει νὰ θέλειν τοῦ χρηματιστηρίου τῶν Παρισίων, τό ὅποιον νὰ ἀναφέρῃ ποτὲ ἐλληνικὰς ἀξίας. Ἐὰν ἴδητε πολλάκις εἰς τά τε ληγμαφήματα τοῦ Χάδζη καὶ τοῦ 'Ρέαυτερ, ὅτι τό δέκανον τῷ ἐλληνικών εἶναι 375 ἢ 379, μὴν νομίζετε, ὅτι αὐτὸ προέρχεται εἰς τῷ χρηματιστήριῳ· αὐτὸ γίνεται: ἐξὸν τῶν χρηματιστηρίων εἰς τά λεγόμενα παρασκήνια (coulisses). Δὲν ἔχετε κανέν χρηματιστήριο, διὰ νὰ φέρητε ἐνῶσιν χρηματιστηρίου τῶν πωλήσεως τῶν ὁμολογών. Τί θέλει συμβεῖ; Θέλει ἐπισωρευθῇ δολὸ τοῦ σοῦ εἰς τὰς Ἀθήνας. Καὶ ὅταν ἐπισωρευθῇ δολὸ τοῦ σοῦ εἰς τὴν ἀγοράν τῶν Ἀθηναίων, αὐτὸ τοῦτο, τό ὅποιον πολλάκις, ἐνοικεῖτε, ἐπηρέαζε τῆν ὑποτίμησιν, ὅταν φέρετε συγχρόως πολλάκις ἀξίας εἰς τῷ χρηματιστήριον, ὅταν δὲν εἶναι πολλὰμα διάλυει, σάς λέγω, ὅτι εἰναι καθανατον ὑπ’ ἀπωρίγητο σπουδάζοντα υποτίμησιν, τὴν ὅποιαν ἐκ παραπροκείμενη εἰς κυβέρνησις πρὸ τῶν 22 σκυλιών, ὅταν ἔδωκεν 622 πρὸς μήν, ἔλειτε ἔχει μεγαλειτέραν ὑποτίμησιν. Ἐὰν πωλήσητε εἰς Ἀθήναις 100 γυναικῶν δραχμῶν ἀξίας οἰωνικής χρονικάφρον, τῶν 60 ἐκατομμυρίων λ. χ., ὅταν ἴδητε υποτίμησιν 8 καὶ 10 καὶ 16 δραχμῶν προσπλήθετε ν’ ἀγοράσητε 50 γυναικῶν δραχμῶν ὁμολογά, καὶ ὅταν ἴδητε ἀρέσκοντα ν’ ἀναθήματ διὰ τιμῆς. Ἐγένετε χρηματιστήριον, τό ὅποιον ἔχει ευκαιρίαν τῷ διάλυεται τῷ βαρύμετρον, καὶ ἢ παραχθή σίας τῆς ἀτομοφαίρας ἄρκει διὰ νὰ καταπέσῃ ν’ ύψοθ. 

Λοιπὸν εἰς αὐτὴν τὴν θέσιν εὐρισκομέθα, καὶ δι’ αὐτῆς τῆς συμβα-
σεως τίποτε ἄλλο δὲν πράττομεν, εἰμὶ νὰ ἐπιβάλλωμεν εἰς βάρος τοῦ ἐλληνικοῦ άθων χρέος ἀφόρητον, ἐνῷ δὲν θέλομεν λάβει μήτε τῷ ἴμπου 
τῆς ἀξίας τῶν ὁμολογών ἀπεναντία τῶν υποχρεώσεων, τάς ὅποιας ἄνα-
δέχεται τὸ άθων· ὅποιος δὲ θέλομεν λάβει καὶ ὑπερωτέρον τῷ ἴμπου. 
Τούτῳ λοιπῶν ὡς πρὸς αὐτὴν τὴν ἐπέτρεψα θεωρῶ λίαν ἐπιθέλαθεν, καὶ τὸ
θεωρει και ο ἑντύμος βουλευτὴς Γόρτυνος, ἀμα εἶναι βιβλιον, ὅτι ἔπεται τὸ δικαίωμα τῆς ἐκποίησεως. Περὶ τούτου πρῶτος ἔξεραθή: εἶπεν, ὅτι, βεβαιώσατε με, ὅτι δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς ἐκποίησεως, καὶ τότε δὲν ἔχω δισταγμὸν νὰ ὑπερψηφίσω. Τότε ἔφη: ὅτι κατελήφθη—νετο ὑπὸ σπουδαίου δισταγμοῦ, διότι δὲν ἦσαμε μέχρι τόσον βαθμὸν δύναται νὰ φθάσῃ ἡ ὑποτήμησις. Αὐτὴν τὴν ὁλεθρίαν συνέπεσαν πρόειμο νὰ ἔχῃ πρὸ ὑφαλμὼν, καὶ δὲν ἄρκει ἓκεν, τὸ ὑποτέμον εἶπεν ὁ κ. ὑποψήφιος τῶν οἰκονομικῶν, ὅτι σχέδιον εἶναι ἐνέχυρον, διότι εἶναι καθάρον ἐνέχυρον, καὶ οὔδεις δύναται νὰ ἀμφιβάλλῃ, ποῖα δικαίωματα ἔχει ὁ ἐνεχυροῦχος δανειστής. Ἔχει τάχα μόνον τὸ δικαίωμα νὰ κρατή καὶ νὰ φιλάστη, εἶναι τάχα μόνον θεματοφύλαξ; Ἄμα ἔτην προβολή, καὶ ἡ προβολή παρήλθε, τι θα πράξῃ, θα ἐπισκέπτητα μόνον τὸν ὑπομενόμενον τοῦ, καὶ θα τὸν ὑπομενόμενον, ἡ ἡ ἐπισκέπτητα τὴν ἀγρόν;

Ἰδοὺ λοιπὸν ὡς πρὸς τοὺς ὅρους, περὶ τῶν ὑποτείνων ἐλάλησα· τάρα ἔρχονται τὰ πλεονεκτήματα, τὰ ὑποτία χρησιμοποιήσαι εἰς τὴν ὁμάδα ἐκείνην, ὡς προκαταβάλλει ἢ μέλλει νὰ προκαταβαλλή, καὶ μετὰ τοῦτο ἔρχονται αἱ ἄσφαλεις, αἱ ὑποτία διδόναι χαριν τοῦ δανείου. Ἡμεῖς ἁσφαλείς ὑποχρεώμεθα τὸν φόρον τῆς καταναλώσεως τοῦ κατανομοῦ ταῖς ἐντύποις δόσεις τῶν ἐκποιήσεων ἐθνικῶν γεωργίαν καὶ φυτευῶν καὶ τὰ ἔξοδα, τὰ ὑποτία ἀπαρκούμεναι κλημακραδὸν, διότι λέγετε, ὅτι, ἓκον δὲν ἐπαρκεί οἱ φόροι τοῦ κατανομοῦ, τότε διδότας καὶ τὰ λοιπὰ. Ἀλλὰ δὲν εἶναι αἱ ἁσφαλείς, περὶ τῶν ὑποτείνων κυρίως προτίθημα νὰ ὑμιλῆσω, ὅσον εἶναι τὰ πλεονεκτήματα, καὶ μεταξὺ αὐτῶν, πλὴν τῆς προμηθείας, εἶναι κυρίως τὸ πλεονεκτήμα, ὡστε διὰ συναγωνισμὸν νὰ προτίθηκε ἐπὶ τοῖς ὅσιοι ἡ ὁμάς εἰς τὴν μίσθωσιν τοῦ φόρου τοῦ κατανομοῦ καὶ ἡ σύστασις Τραπεζῆς ἐν Ἰησοῦ καὶ Θεσσαλίας. Ἀγάπη εἶναι τὰ κυρίωτερα πλεονεκτήματα, τὰ ὑποτικα εἶναι ἀνεξάρτητα τῆς ἁσφαλείας, διότι ο φόρος τοῦ κατανομοῦ μέλλει νὰ ἀποδείξῃ τὴν ἁσφαλείαν τοῦ δανείου, ὅταν ἐπιχείρησας τὸς μισθῶσαι τοῦ κατανομοῦ εἶναι πλεονεκτήμα, ὅπως εἶναι πλεονεκτήμα τῆς ὁμάδας καὶ ἡ σύστασις Τραπεζῆς ἐν πρώτῳ ὁπολεμικοῖς προνόμιον ἐν ἐκδόσεως τραπεζικῶν ἱματικῶν ἐν Ἰησοῦ καὶ Θεσσαλίας, ἕνεκεν ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας. Αὐτὸ εἶναι σπουδαῖον πλεονεκτήμα, εἶναι τόσον σπουδαῖον, ὡστε, καθὼς καὶ πρὸ ἡμερῶν παρετήρησα, πολλοὶ ἐφανήσανεν πρόθυμοι ἁμέσως νὰ λάβουν.
μετοχήν εἰς τὸ δάνειον, καὶ σὰς ὁμολογῶ, ὅτι μεταξὺ αὑτῶν εἰμί καὶ ἐγὼ, ὡστε, ἀγαφεῖσιν ἐνταῦθα, ὅμιλο καὶ κατ' ἕμοι.

ΚΩΜΟΥΝΑΟΥΡΟΣ. Δὲν πειράζει, καὶ ἀπὸ ἐδῶ ἐξέτετο καὶ ἀπὸ ἕκει ἐξέτε.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Βεβαιώς. Ἄλλη μέρος δηλαδή καὶ ἡ Βιομηχανικὴ Τράπεζα καὶ ὡς σύμβουλος παρεκίνησα αὐτὴν νὰ λάβῃ μέρος καὶ παρεκάλεσα νὰ μὲ δώσῃ καὶ ἄτομοι καὶ ἦλθον μετοχήν. Διατὶ νὰ στερηθῶ τοιούτων καὶ τηλεκινήσων πλεονεκτημάτων, ὅταν προσφέρονται;

Σ. ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ. Ἡ ὦστε παντοῦ μέσα εἰσαι.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Ἐὰν Ἰμπεριῳ. Λοιπὸν ἑρχομαι τώρα νὰ ἐξετάσω τὴν μίσθωσιν τοῦ φόρου τοῦ κατοικοῦ, προὶ χαρακτήρα ἔχει, διότι καὶ ἐδὼ ὁ Χ. ὑπουργὸς τῶν οἰκονομικῶν ἐξήρασεν ἀμφιθορὰς, ἔθερασεν. Ὅτι δύναται νὰ υπολείπῃ τοιοῦτον ή τοιοῦτον σχέδιον, ὅτι δὲν δησεμενεῖται ὑπὸ τῆς συμβάσεως νὰ υποβάλῃ ὀρισμένον σχέδιον, καὶ ὁ ἐντύμος βουλευτὴς Γόρτυνος ἐνδύματος πάλιν, ὅτι δὲν πρόκειται περὶ μονοπολίου, πεθόμενος εἰς τὰς ἑξηγήσεις, τὰς ὑποῖας ἔδωκεν ὁ Χ. ὑπουργὸς τῶν οἰκονομικῶν, ἀλλ' ὅτι δὲν πρόκειται περὶ συντήματος φορολογικοῦ πρὸς ἐπιβολὴν φόρου ἐπὶ τοῦ κατοικοῦ, εἰςαχθησθήσεται δὲ εἰδικὸ νόμοις, καὶ τὸν φόρος μέλλει νὰ δοθῇ εἰς μίσθωσιν καὶ τὸ πλεονεκτήματα αὐτῆς τῆς ὁμάδας εἰναι, ὡστε, γενομένου συναγωγικοῦ ἐπὶ Ἰουσία ὁρίσει, νὰ ἔχῃ κατὰ τὴν μίσθωσιν τὴν προτίμησιν. Οὕτω, νομίζω, ἑξηγήσατε τὴν ἐννοιαν τοῦ ἀρίθμου 9.

Λοιπὸν ἄποροι: εἰναι μονοπόλιον, δὲν εἰναι μονοπόλιον, ἡ εἰναι μισθωσις; καὶ ἐξήθησθι διὰ παντὸς τρόπου νὰ εὑρεθῇ ἑξήγησις, ὅτι δὲν εἰναι μονοπόλιον. Ἐπιθυμάται φόρος, ὅτι δὲν εἰσπράττεται κατ' εὐθείαν ὑπὸ τοῦ δημοσίου ἐκτίθεται εἰς δημοπρασίαν καὶ εὑρίσκεται μεθοδευτικό, ὅτις ἀναλαμβάνει τὴν εἰσπραξίν τοῦ φόρου. Τοιοτοῦτοπότας ἀπομακρύνεται ἡ ἴδια τοῦ μονοπολίου καὶ καθησύχασαν ὁ ἐντύμος βουλευτὴς Γόρτυνος. Μοι φαίνεται, ὅτι ἴσωθαν ἐντελῶς, ἐγὼ ὃμως δὲν ἴσωθα, διότι εὑρήκαμεν ἑνῶς αὐτῶν ἐπὶ ἄρθρῳ μίαν λέξιν, ἡ ὁποία μὲ ἐπάραξεν. Ἐος ἐνηνταὶ χρῆσις λέξεως έννεα, ὅτες ἐγὼ εἰδικὴν σημασίαν κυριολεκτικήν, οἷον ήπιστευσαν καὶ ἰδιωμολογήσας τις, εἶτε τὸ λεξικόν τῆς Ἁ.Ακαδημίας, εἶτε τὸ ἐχόμενα γνώσεις εἰδικές περὶ τοιούτων πραγμάτων, ὥστε σας εἰπής, δὲν ὑπάρχει ἄλλη ἐννοια, ὅταν γίνεται χρῆσις τοιούτων λέξεως, δὲν ἐπάθη ἀπλῶς ὡς ἔτυχε πρὸς ἐπίδειξιν
PERI KURÔS. SYMB. PROKAT. EIS TÔ DÁN. 120 EKAT. 491

gnóstes ἔξνης ἀγάλμας, ἀλλ' ἀμα ὑπάρχῃ, θεωρεῖται δὲ αὐτὸν τὸν
σκότον ὑπάρχοντα, διὰ νὰ προσδιορισθῇ ἡ ἐννοια καὶ νὰ μὴ ἥκῃ
πλέον ἁμφίβολος, ἀν δὲ ὑπάρχῃ ἄπορία, νὰ λυθῇ διὰ τῆς σημασίας
αὐτῆς τῆς λέξεως: λοιπὸν ἐδώ μεταχειρίζεται τὸν λέξιν ἐργία, καὶ
ὅταν ἐκπητῇ ἐργία, εἰς τὸ Γαλλικὸν εἶναι τὸ μονοπώλιον, καὶ ἄλλην
σημασίαν δὲν ἔχει· Ἐνθυμεῖσθε, ὅτι ἄλλοτε εἰς τὴν συζήτησιν περὶ
Ἀκρόπολοι, περὶ σκαφῶν καὶ ἐκδολάθων, ὁ μακράτης Διήθησις, ἐνῷ ἡσαχθεῖσθαι τὰ νομικὰ ἐπιθέματα, ποιόν εἶναι τὸ δικαίωμα τῆς
Κυβερνήσεως, ἐξήγησεν εἰς τὸ μέσον τὴν λέξιν ἐργία, καὶ ἑταράχθη
tότε ἡ Βουλή, ὅτις ἀνεζήτησε τὴν σημασίαν τῆς λέξεως, ὡστε ἐξα-
θεῖν ἀφορμὴν νὰ γνωρίζῃ τὸ σημασιομενὸν τῆς λέξεως ἐργία, ὅτι
σημαίνει τὸ ἀποκλειστικὸν δικαίωμα τῆς Κυβερνήσεως, ὅτι εἶναι ἐν
σύστημα πλήρες μονοπώλιον· ἢ ἐπετεὶ νὰ σθένησε αὐτὴν τὴν λέξιν,
διὰ νὰ δύνασθαι νὰ ἔχῃ ἁμφίβολαν τινα, ἢ ἀμα ἐθέσατε αὐτὴν
tὴν λέξιν ἐκι, διὰ νὰ προσδιορισθῇ τὴν ἐννοιαν, ἐννοεῖται, ὅτι καὶ
εἰς τὸν νοῦν ὑμῶν, καὶ εἰς τὸν νοῦν τοῦ ἐτέρου τῶν συμβαλλόμενων,
καὶ εἰς τὸν νοῦν ἀμφοτέρων καὶ παντὸς ἄλλου ὑπάρχει καὶ μένει ἡ
ἐννοια τοῦ μονοπώλιον, ἢ δὲ τρόπος τῆς παραχωρήσεως εἶναι ἡ ἀπὸ
συναγωνισμοῦ μίσθωσις. Τάχα τὸ ἐθνος, ἐὰν ὑπάρχῃ φόρος, δὲν εἶναι εἰς κατάστασιν νὰ εἰσπράξῃ αὐτὸν
tὸν φόρον; δὲν εἰσπράττομεν ὅλους τοὺς φόρους σήμερον ἀπὸ εὐθείας;
Καὶ ἢρ' ὅτου μάλιστα εἰσῆλθη ὁ νόμος περὶ τῶν ἀρτότην τοῦ
tοῦ τριποτῆς εἰσῆλθαι νὰ ἐννοθησθῇ ἄλλο, ὃ ὑπὸ τρόπος
tῆς παραχωρήσεως εἶναι νὰ συναγωνισμοῦ ὑποθηνούς. Τάχα τὸ
ἐθνος, ἐὰν ὑπάρχῃ φόρος, δὲν εἶναι εἰς κατάστασιν νὰ εἰσπράξῃ αὐτὸν
tὸν φόρον; δὲν εἰσπράττομεν ὅλους τοὺς φόρους σήμερον ἀπὸ εὐθείας;
Καὶ ἢρ' ὅτου μάλιστα εἰσῆλθη ὁ νόμος περὶ τῶν ἀρτότην τοῦ
τοῦ τριποτῆς εἰσῆλθαι νὰ ἐννοθησθῇ ἄλλο, ὃ ὑπὸ τρόπος
tῆς παραχωρήσεως εἶναι νὰ συναγωνισμοῦ ὑποθηνούς. Τάχα τὸ
ἐθνος, ἐὰν ὑπάρχῃ φόρος, δὲν εἶναι εἰς κατάστασιν νὰ εἰσπράξῃ αὐτὸν
tὸν φόρον; δὲν εἰσπράττομεν ὅλους τοὺς φόρους σήμερον ἀπὸ εὐθείας;
Καὶ ἢρ' ὅτου μάλιστα εἰσῆλθη ὁ νόμος περὶ τῶν ἀρτότην τοῦ

μόνα είναι τόσον σοβαρά και τόσον καίρια, ὅστε διασείουν τάσιν πε- 
πολίθησαν ἑκέινου, ὡς τις σκέπτεται περὶ συνεπειῶν καὶ ὡς τις δὲν σπείρει,
νομίζουν ἄρχοντι, ὅτι εὐρήκη 40,000,000, ὅπως ἔχει ἀνάγκη σήμερον,
δὲν μερίμνῃ δὲ περὶ τῆς κύριου, ὅπως εἰσάγη αὐτὸ τὸ ποιὸν εἰς τὸ 
ταχείον, τότε λέγει ἀργὸς μοι τὸ διάλογον, γαῖα μικρότερο πυρὶ.

'Ερχομαι τώρα καὶ εἰς τὸ περὶ Τρικάδ'ής ἐν Ἰππείρῳ καὶ Θεσσα- 
λίας, τὸ ὁποῖον χρησιμεύει ὡς πλεονέκτημα μίας προσωρινῆς προκατα- 
βολῆς. Ἀπορεῖ τις τρώγλη, ἥν ἔχει τόσον σπάνες χρημάτων, καὶ ἄν 
ἐξέλιπτε τόσον πολὺ ἡ πόλις τῆς Ἐλλάδος, ὡστε διὰ μίαν προκατα- 
βολὴν ἡ Ἐλλάδις ἀναδέχεται σήμερον αὐτὸν τὸν κύριον, να εὔφρη 
μετα 22 μῆνες ἐνώπιον ὑποτιμήσεως φοβερὰς τῶν ἰματισμῶν, καὶ 
διὰ τῆς ὑποτιμήσεως αὐτῆς νὰ καταστῇ ὑπερλείπεν διαπλοῖο ἡ τρι- 
πλάσιον ποιοῦ ἑκέινου, τὸ ὁποῖον ἐνόπλη, διὰ εἰς τοὺς προκαταβάλλοντας 
παραχωρεῖ τοιαύτα καὶ τηλεκοῦσα πλεονεκτήματα, συνάμα δὲ δε 
σμεῖον τὸ φορολογικὸν τῆς σύστημα ἐπὶ τοῦ καταν., πρὶν ἀρχὴν με- 
λεσθῇ, ποῖα βάσις εἶναι ὑοθητέρα ἐκ τῶν 4 ἤ 5 
συστημάτων, τὰ ὅποια ἔλλοτε ἐσχεδίασεν ὁ ἑντομὸς ὑποργῆς τῶν 
ἰκανομικῶν, ἡ τοῦ σχεδίου, τὸ ὁποῖον ἐπιθυμεῖ να ἢ ἐναγόμενον 
καὶ λαμβάνετε ἰσχύν νόμον, ὁ ἑντομὸς βουλεύσῃς Γόρτυνα. Ἀπορεῖ 
μάλιστα, διὰ ποιὰν αἰτίαν ἡ Βουλὴ δὲν ἔμισε νὰ δώσῃ ἀρχάγκαν εἰς 
τὸ σχέδιον τοῦτο. Ἐνδέχεται, ὅτι ἔχει ἀξίαν τὸ σύστημα αὐτὸ, 
ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ μέρισται ἀλλον τινα, διότι δὲν ἔγινε δεκτόν, 
πρέπει νὰ μέρισται ἐκείνων, διότι οἱ ἀνθρώποι πεῖθονται διὰ τῆς πε- 
θοῦς, καὶ δὲν κατέβαλε προσπαθείας, νὰ πείσῃ την Βουλήν. Τι 
θέλετε, διὰ τοῦ ξύλου ἡ διὰ τῆς ἰδιωτικοίς; ἄλλο μέσον 4" δὲν ὑπάρ-
χει. Λοιπὸν ἡ κύριο ποροσέχειν καλῶτε στερεῖται πείθους, ὡς ὁ 
πατὴρ τοῦ νομοσχεδίου δὲν κατέβαλε κόπον νὰ πείσῃ, καὶ ίδιον δικαί 
εἶναι νεκρογενίς. Βλέπετε εἰς ποιὸν χαὸς θέλομεν περιπέτειας, ἢ ἐξ 
εὐτάσιμον συστήματα φορολογίας τοῦ καταν. "Εχομεν ἢ τὴν σύστημα 
φορολογίας κατανο, ἀλλ. οὐδεὶς θεωρεῖ αὐτὸ σοβαρόν πρὸς ἐξαφάλι-
σιν δανείου, διὸτ 200,000 δραχμῶν νομίζω εἰςπράττομεν ὡς ἕγγειον 
φόρον.

ΣΑΘΙΡΟΠΟΥΛΟΣ. Δὲν ἔχομεν φόρον.

ΚΑΛΛΙΓΕ. Καὶ αὐτὸς ὁ ἕγγειος φόρος δὲν μᾶς δίδει ἢ ἵππος.

ΣΑΘΙΡΟΠΟΥΛΟΣ. 200,000 κατ' ἐτος.
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣ. ΣΥΜΒ. ΠΡΟΚΑΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝ. 120 ΕΚΑΤ. 493

ΚΑΛΛΙΓΡΑΦ. Λοιπον ἑπεναντι χρέως τοιούτου ἐκ δικαιού τόσον ἐκα-

τομομυρίον, δὲν δυναται νὰ εἰπη τις: διὸ ἀσφαλειαν 200,000

δραχμων, και ἐκ δὲν ἑπαρκεις, ἐννοο ἄλλα τιν ἐπικοινωνιας, διὸ ἄν

δεχομενον νὰ μη ἑπαρκεις. Ἐπι τὸν 120 ἐκατομμυρίων ἔχετε ὑ

ἐκατομμύρια κατ’ ἐτος τόκον και μὲ τὸ χρεωλύσον 7 ἄισον ἐκκα-

τομομύρια. Διὰ νὰ λέγητε, ὅτι ἥθελετε εἰσάξει φόρον, ὅταν εἰναι

ἐνδεχόμενον νὰ ἑπαρκεῖς, αὐτὸ ὑποθέτετε, ὅτι ὑπελογίσατε κύκλωμα φο-

ρολογίας régìe, ἢ τὸ μονοπώλιον, τὸ ὑπὸν μέλλει νὰ σας δώσῃ 6 ἢ 7

ἐκατομμύρια κατ’ ἐτος. 'Ἀλλ' ἐγὼ λέγω, ὃς μὴ ἦναι 7, ὃς ἦναι 4.

Τοιοῦτον σπουδαῖον φόρον πρόκειται νὰ εἰσάξετε, και ἀκόμη δὲν

ἐγνε σκέψεις περὶ τούτου· ἐν τοιούτῳ ἀπὸ τούτῳ προβαίνοντες εἰς θλας

τὰς συνεπεῖς. Καὶ νομίζετε, ὅτι δύναται ἡ Κυβέρνησις καὶ ἡ πλεο-

νοψηφία τῆς Βουλὴς ν’ ἀνοικήγη τοιαῦτα εὐθύναι, καὶ ἀναδειγμένη

ἀὐτῶν, εἶναι εἰλικρινῆς; 'Εγὼ ἀμφιβάλλω. Σήμερον ψηφίζομεν αὐτό,

αὖρον μετακάλλεται ἡ πλειοψηφία, ἢν ἢδη ἔχετε· ἢ δὲν γίνῃ χρήσης

τῆς πείθους, ἄλλο μέσον εὑρον δὲν ὑπάρχει, ἡ πιθανὸν δὲν ἑπαρκεῖ,

ἐρχεται ἄλλο τρίτον καὶ τέταρτον σύστημα, καὶ παρέρχεται ἡ σύ-

νοδος. Νομίζετε, τὸ εἶναι σοβαρός αὐτὰ ν’ ἐγγυνησίες;

"Ας ἐξετάσωμεν καὶ τὸ περὶ Τραπέζης. ‘Ὁ ἐντιμὸς βουλευτὴς Γόρτυ-

νος ἄθεωρησεν, ὅτι δὲν ἔχει ἄξιον μεγάλην οὔτε ἡ ὑπαρξεις, οὔτε ἡ ἀφα-

ρεσις· Ἡπειροῦ καὶ Θησαλίας ἀπὸ τὴν σύμβασιν μετὰ τῆς Ἐθνικῆς Τρα-

πέζης. ‘Εγὼ νομίζω, ὅτι ἡ ὑπαρξεις ἔχει σημασίαν καὶ σπουδαιότητα·

ἐν τῇ ἄρχικῃ συστάσει τῆς Τραπεζῆς ποιόντι δὲν ἔχει σημασίαν. Μετὰ

μικρὸν χρόνον οὐδεὶς προμαντεύει τι μέλλει γενέσθαι, καὶ οὕτως προμα-

νεύει, μεθάνατο παραγνωρίζει πόσον σφάλλει, ὅταν θέλη νὰ γίνῃ πρόρη-

της· ἄλλα τὰ πρῶτα ἦτα δύναται τὶς νὰ βεβαιώσῃ, ὅτι αὐτὴ ἡ Τράπε-

ζα μέλλει νὰ μένῃ εἰς τὰ στάσιμα, διότι αἱ νεῖσε ἑπαρκεῖς θέλουν εὐ-

ρεθή εἰς πλήρη ἀναρχίαν καὶ ἀκαταστάσιαν, ἐὰν μάλιστα, ὅ μὴ

γενοστὶ ἐπέλθων καταστροφή· ἄλλα καὶ ἰδιῶ τῶν, δὲν θέλει

ὑπάρχει τάξις πραγμάτων, δὲν ὑπάρχει νομοθεσία, δὲν ὑπάρχει νόμος

ὑποθηκών, δὲν ὑπάρχει σύστημα δικαστηριών, ὅλα λοιπόν εἶναι προ-

θεληματικά καὶ ἐν ἀκαταστάσει. Τι θέλετε νὰ πράξῃ Τράπεζα ἀρτι-

σύστατος; Αἱ Τράπεζαι τελείωσαν πρὸς μεγίστας δυσκολίας, τὰς

ὅποιας ὑπερικοῖν, ὅταν γίνοις μελέτησα μεγάλων, ὅταν ὁ χρόνος

παρέλθη, ὅταν γνωρίσωσι κατ’ ὁποῖν μέθοδον δύνανται νὰ ἔργαζον·
ται, ποια είναι οι φέρονται ερώτημα, ούτως, τόσο παλαιάς τας θησαυροφικές, τα ειδή του ρωμαϊκού της χώρας. Νομίζετε, ότι δι' αριστούργημα Τράπεζαν αυτά τα προ- νόμια έχουν αξίαν; τα πράκτια έτη; θα παλαιάς καθημεράς, ιδος υπάρχει μετά τα 10 έτη η ιδιωτική καθαριότητα τας δυσκολίας.

Αλλά άλλων είρησε δι' αύτ' της πράξεως τον ιθαγενών προσώπου, την αυτόν όψιν χαίμα της αγάπη, έκανε διανυσματικά με την ιερά τράπεζα ισχυρά, δυναμικά να επηρεάσει της εργασίας της, δια τός της επικεί- μενης των έργων της δυναμικό να καταλήγει ευκολοποιήσει το ποσοστό, το οποίον υπόκειται η 'Εθνική Τράπεζα. 'Αλλα, τι παρετήρησαν ο έντυμος υποψήφιος των οικονομικών; δεν προσδόκοι 140,000 κατ' έτος, και τούτο το έδειξα ο έντυμος Βουλευτής Περτούνος, ότι δεν δύνανται να άνοιξα τα κόκα τα κέρδη. Πού δε το έσταρε; εύλογον υπόθεσεν υπερθολική, είπαν, ότι το θημόσιμο μέλλει να λάβει παρά της Τραπεζών εις τραπεζικά γραμματία 27,000,000, χρεωτούσται δε 23,000,000, είναι λοιπόν 50,000,000 εν αναγκαστική κυκλοφο- ρία: ένδεχόμενο να ζητήσει και άλλα ποσά η Κυβέρνησις, ώστε να προστεθή και άλλω ποσόν ακόμη τραπεζικών γραμματίων.

Συνεποιημένα. Αύτό δεν το είπαν.

ΚΑΛΑΒΑΣ. Πολύ καλά, δέν υπάρχει η ίδια η Τράπεζα η 'Εθνική να εκδώσει την έκδοση τον ιθαγενή λογαριασμόν; 30,000,000—35, αφού είναι τα 50 ύπαρξει τον ιθαγενή. 'Αλλα 25,000,000 μεταλλικόν λιμενάων η Κυβέρνησις, και αυτά λογιζομαι ως έν το μεμέρισμα ηρα- θά ή να διαφορά έλαχιστον 7,000,000 το υπερθάλλον. Είμαια σύμ- ραφοις τώρα εις τα ποσά;

Συνεποιημένα. Μάλιστα.

ΚΑΛΑΒΑΣ. Αύτή η υπόθεση κατά της σύμβασιν σήμερον δέν υπάρχει άκομη, διότι δεν έλαβε, μοι φαίνεται, μεγάλη ποσά εις τραπεζικά γραμματία: άλλ' έντος ιόλην θα τα λάβει, και η κ. Πρωτοποιήσας, μοι φαίνεται, ότι είπε το προσώπο, ότι τα εξωδεύσαμεν.

ΚΟΥΜΟΥΝΙΟΣ. Το μέταλλον σχέδιον ήλον.

ΚΑΛΑΒΑΣ. 'Ελπίζω να σωζόνται και άλλα να μη μείωσαν μετά τόσης ταχύτητος, διότι έν αποστάσεως της ψυχής ήλον και εξω- δεμένα. 'Αλλ' αύτή η κατάστασις δέν είναι μόνος μετ' ιόλην,
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣ. ΣΥΜΒ. ΠΡΟΚΑΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝ. 120 ΕΚΑΤ. 495

οταν λυθή το μέγα Ζήτημα, θα μένη πάντοτε όφειλέτης αυτού του ποσού το δημόσιον πρός την Τράπεζαν; Δεν είπετε εἰς το ιερέτερον πρόγραμμα, έκατ' ἐχομεν την τύχην να ἴσθε ὑμεῖς ὑπογράφο τῶν οἰκο-

νομικῶν, ὅτι εἶναι ἅναγκη να προχωρήσωμεν μετα τὰ θάρρους καὶ να προκηκτικεύσωμεν, διὰ να ἐπέλθῃ ταχέως ἡ λύσις; μετα δὲ τὴν λύσιν ἔλθομεν ἀσχοληθή εἰς τὴν ἀνόρθωσιν τῶν οἰκονομικῶν μας πραγμάτων;

Αὐτὰ δὲν τὰ εἰπετε;

ΣΩΘΡΟΠΟΥΛΟΣ. Μάλιστα, καὶ βεβαιόνω, ὅτι ὅσοι δανείζουν τὸ

Κράτος, δεν θα χάσουν τίποτε το ὅθος ἔχει πόρους.

ΚΑΛΛΙΓΡΑΣ. Καὶ ἐγώ τὸ ἀπαλλαγμα, ἀλλὰ νὰ ἱδομεν τὰς συνεπειας.

Ἡ ἀνόρθωσις τῶν οἰκονομικῶν πραγμάτων δὲν ἱκεται ἀπὸ τῆς

βαθμιαίας ἀποδήσεως τῶν τραπεζικῶν γραμματίων;

ΣΩΘΡΟΠΟΥΛΟΣ. Τόσο ἀπαλλαξάτε με τούλαχιστον ἀπὸ τὸν φόβον
tού ἐνέχυρον;

ΚΑΛΛΙΓΡΑΣ. Σεις ἔνεβάλητε την κεφάλήν σας εἰς τὸ στόμα τού λύ-

κου, καὶ τόρα λέγετε βγάλετε μοι την, καὶ ἀπεραιολέ 

κάλιστα. Δεν τὸ ἐγκηδάμα.

ΣΩΘΡΟΠΟΥΛΟΣ. "Ἡ τὸ ἐνέχυρον θα χάσωμεν, καὶ τότε δὲν ζημι-

νόμεθα ἀπὸ τὰ γραμματία, ή, ἐκεῖ ζημιωθόμεν ἀπὸ τὰ γραμμάτια,

θα κερδηθῶμεν τὸ ἐνέχυρον, τὴν ὑπερτίμησιν τῶν ὁμολογῶν. Τὰ διὸ

κακὰ δὲν ἠποροῦμεν νὰ πάθωμεν; εἰς ἐν ἔπειτα νὰ περιορισθῇτε.

ΚΑΛΛΙΓΡΑΣ. 'Εγὼ εἶπον, ὅτι εὐχόμανε νὰ τὰ ἑπαναφόρησῃε. ἀλλ' ἢ

ἰδοὺ η διαφορά, διότι φαίνεται, ὅτι εὑρίσκομει εἰς ἀντίφασιν, καὶ λύ-

ποὺμε νὰ εὐρίσκομει εἰς ἀντίφασιν, ἐστο καὶ μίας στιγμής, ἀπέναντι

σας, διότι σας ἔρωτο τὸ ἔξης; ἡμεῖς ἐχομεν 22 μήνες μόνον καιρὸν,

καὶ ἐντὸς αὐτοῦ μέλλει νὰ γίνη αὐτό, τὸ ὑπὸ τὸν προθλάπητε, μέλλει

νὰ γίνη ἡ πώληση τῶν ὁμολογῶν. Σὰς ἐρωτῶ, ἐντὸς κατοί τῶν

22 μηνῶν θα ἀναφόρησῃε τὰ οἰκονομικὰ σας;

ΣΩΘΡΟΠΟΥΛΟΣ. 'Εξαιτᾶται ἀπὸ τὴν λύσιν του Ζητήματος. 'Εκα

ν λυθή, ἑπαναφορόνται τάχιστα τὰ οἰκονομικά.

ΚΑΛΛΙΓΡΑΣ. Δὲν πρέπει λοιπόν νὰ λέγομεν, ὅτι πάντοτε θέλομεν

μένεις ὁφειλεῖται πρὸς τὴν Τράπεζαν 50,000,000 γραμματίων καὶ

25,000,000 μεταλλικοῦ· ὡστε, λόγον αὐτῶν τῶν χρεων πρὸς τὴν

Τράπεζαν, δὲν θὰ ὑπάρξῃ πλεύνασμα ὑπὲρ τὸ ἐναποταμίευμα τῆς

Τράπεζης εἰς κυκλοφορίαν τραπεζικῶν γραμματίων, ὡστε νὰ ὁφειληθή
ἐξ αὐτοῦ τὸ δημόσιον τὸ ποσοστόν, καὶ τὸ ἑξετάζομεν, ὃπως τὰ πράγματα παρετῶσι. Τὰ πράγματα παρετῶσιν, ὃτι ἐκεῖνο τὸ ἄπαισιν, τὸ ὅπως φοβοῦμεθα, θὰ ἐλθῃ τὸν 22ον μήνα, ἐνόπλωσις τῶν εἰκονομικῶν ὥστε ἐλθῇ μετά 4, μετά 5 ἐτη, μετὰ τὸ ἐτος δὲ τούτο θὰ ἑξεχομεν ποσοστὰ παρὰ τῆς Ἑθνικῆς Τραπέζης, ἐνὸπλο παρὰ τῆς ἀλληλούχης δὲν θὰ ἑξεχομεν.

Ὁ ἐντύπως βουλευτὴς Γόρτυνος δέχεται τὴν σύστασιν τῆς Τραπέζης ὑπὸ ἑνά ὄρον, ὑπὸ τὸν ὑρον, ὃτι συναντεῖ καὶ ὣς ομακε τῶν συμβαλλομένων νὰ ὑποθέληῃ εἰς τὸ ποσοστόν, περὶ τοῦ ὅπως δὲν γίνεται λόγος ἐν τῇ συμβάσει, καὶ τούτο συμπληρωθῇ τῆς τράχα τῶν εἰῶν, τὴν ὅπως πάντοτε παρατηροῦ ἐνεκόπτοτευτευκάτω, ὃτι καὶ εἰς ἀλληλούχην συζήτησιν, ὃτε ἐπράκε ι διὰ τῆς ἐπιστρατείας, ἐνεθυμείσθη, ὃτι ἀνεντρήθη ἐκ τριῶν εἰῶν, καὶ ἄδη τούτῳ ἐπεκαλυμβάνει: δὲν ἦθελε δὲ φανῇ εἰς αὐτὸν παράδεξον διὰ ποιών αἰτίων ἐκφυγώ τῷ ὅπως ἑπίραν μου, διότι ἄδη λέγει, «ἐγὼ δὲν ἐγὼ αντιμεθέτη κατὰ τῆς συμβάσεως, ἀν μὲ βεβαιώσω, ὃ ὅτι τὸ ἐνέχυρον δὲν πρόκειται νὰ ἐκποιηθῇ».—Εἰναι τὸ πρῶτον εἰῶν, τὸ δεύτερον, —δὲν ἐγὼ αντιμεθέτη, εἰῶν μὲ βεβαιώσω, ὃτι πρόκειται περὶ φόρου καὶ ὄργανος μὲ μονοπωλιου,—καὶ τρίτον,— «ἐγὼ ἦν Κυσέρης κατορθώση νὰ πείση τὴν ὁμάδα, νὰ δεχθῇ τὴν ἀπόδοσιν ποσοστού εἰς τῶν κερδῶν εἰς τὴν Κυσέρησιν». Τώρα πλέον δὲν μοι φαίνεται παράδεξον, ἀν δημοσιευθῇ ὁ λόγος τοῦ ἐντύπως βουλευτοῦ Γόρτυνος καὶ ὅπως υπάγει ἐν αὐτῷ «ἐγὼ», διότι ἄδη συνεθή κατὰ τὴν πρώτην συζήτησιν, καὶ ἐνθυμοῦμαι ἐκα Ἀλεξανδρίνου πατρίτων, τ᾽ ὄνομα τοῦ μὲ λανθάνει αὐτὸν τὴν στιγμήν, ὃ ὅπως κατωρθώση νὰ γράφη ποίημα, εἰς τὸ ὅπως νὰ μὴ υπάρχῃ τὸ «καὶ». Οὕτω κατωρθώσῃ νὰ ἐκλείψῃ εἰς ὅλου τοῦ λόγου του, ὅπως κατείχε πολλὰς στήλες τοῦ «Αἰώνας» το «ἐγώ» εἰς ὅπως ἦδον τὸ βεβαιψ, διότι τὸ ἄκουσαι καὶ τὸ ἐσπερίωσαι, τόσορ μᾶλλον, καθ᾽ ὅσον δὲν παρεμέλησε σήμερον πλάνον ν᾽ ἀνατρέξῃ εἰς τὰ τῆς ἐπιστρατείας καὶ νὰ ἐξετάσῃ ἄν ὑπήρξε πρῶτος ὁ ἐπίωρος.

Ἀνέτρεξε εἰς τὰ λεξικά, διὰ νὰ εὑρώ τὸ ἐπίωρον, καὶ δὲν ἂν δεύτορηθήνη ἐνδέχεται νὰ σημαίνῃ ἐπίκαιρος ἡ πάρομος. Ἐνθυμοῦμαι ἐρείδά μεταξύ Κοραῆ καὶ Κοδρίκας. Ὁ Κοδρίκας προσέβαλε τὸν Κοραήν καὶ τὸν προσέβαλεν ἀτόπος; ἔπι τέλους ὁ Κοραής εἶπε: πολὺ καλά, ἂνῦνατο νὰ μὴ προσβάλῃ, ἀλλὰ τοιλάχιστον μὲ ὀρθογραφίαν. (ἐλαφύ-
ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣ. ΣΥΜΒ. ΠΡΟΚΑΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝ. 120 ΕΚΑΤ. 497

tης). Οὕτω ἢδονατο νά προσβάλη τὴν ἐπιστρατείαν, ἀλλὰ μὲ ὀρθοπέτειαν.

Φαίνεται, ὃτι ἀκόμη αἱ σκιαὶ, τὰς ὀποίας ἐγὼ ἐπεκαλέσθην, ταράττουν τὸν νουν τοῦ ἐντύμου βουλευτοῦ Γόρτυνος· ἐγὼ τὰς ἐκάλεσα, ἀλλὰ δὲν ἐπίστευον, ὃτι θὰ ἔλθων. "Ἄν ἡ φωνὴ μου ἤρχεσθε νά τὰς φέρῃ, δὲν ἔχει ὁμοσ τὴν μαγικὴν δύναμιν νά πείσῃ αὐτὰς νά φύγουν· ἀπόκειται εἰς τὴν ιδίαν αὐτῶν θέλησιν νά φύγουν ἢ νά μείνουν, καὶ ταῦτα, διότι δὲν ἔννοιω τῶς δίδει σπουδαίου τὴν ψῆφον ὁ λέγων, ὃτι συγκατατίθεται, ἔχω δὲν περιέχῃ τὸ ψηφιζόμενον τὴν δείνα ἢ τὴν δείνα ἐννοιαν. Ἐκείν ὁμοσ ἡ σύμβασις περιέχῃ ἐκεῖν, τὸ ὀποῖον δὲν θέλει, δὲν ἤκουσα τί θέλει πράξει· τούτο μένει αἰνημα. Ἔγὼ δὲν ὁμοσ, χωρὶς, δέξασε τὴν ἐναντίαν ψήφον ἐν τεποιήσει καὶ ἄνευ αἱρέσεως τινος, οὔτε παρεμβάλλω εἰς τὸ μέζον οἰονηῆτοτε ἕαν.
Π. Καλαίγας. 'Εξήτησα, κύριε, τόν λόγον, ἀποθλήτων κυρίως εἰς τὴν πρότασιν, τὴν ὑποβληθεῖσαν παρὰ τεσσάρων συναδέλφων ἡμῶν, περὶ καταργήσεως τοῦ ἐγγειού φόρου ἐπὶ τῶν ἀσκετῶν γαμίων, διότι τὴν πρότασιν ταύτην θεωρῶ σπουδαίαν· καὶ τὴν θεωρῶ σπουδαίαν, οὐχὶ διὰ τοὺς λόγους, τοὺς ὑποίους προτάσσουσιν, ἀλλὰ καθ’ ὅσον εὑρίσκω ὑπὲρ αὐτῆς λόγον ἀξίων προσοχῆς. Διὰ νὰ ἔξετάσω αὐτὴν πρεπόντως καὶ δικαίως εὑρίσκομαι εἰς τὴν ἀνάγκην, νὰ κρίνω αὐτὴν ἐν συναφείς μετὰ τῶν ἄλλων συστημάτων, τὰ ὅποια ὑπάρχουσιν ἐνώπιον ἡμῶν· τούτεστι νὰ ἔξετάσω καὶ τὸ σύστημα τῆς δεκάτης καὶ τὸ σύστημα τῆς στρεμματικῆς φορολογίας, τὸ ὑπόπτων ὑπέθεκε καὶ ἀπέσφενε ὁ κ. ύπουργὸς τῶν οἰκονομικῶν, καὶ τὸ σύστημα τὸ ὑπόπτων, κατ’ ἐμὲ, εὐτυ-χος εἰσήχθη κατὰ τὸ παρελθὸν ἐτος, τῶν ἀρσενών κτηνών.

Εἴδομεν, ὅτι ο. κ. ύπουργὸς τῶν οἰκονομικῶν ἀπὸ πολλοῦ καιροῦ καταγινόμενος εἰς τὸ ἔρευκον τοῦτο θέμα, τὸ ἄφορον τὰ υψητα συμ-φέροντα τῆς κοινωνίας, κατέληξεν εἰς τὴν στρεμματικὴν φορολογίαν καὶ ταύτην ἐθεώρησεν ὡς τελειοτέραν, συμπεριλαμβάνονταν ἐν γένει ὅλην τὴν ἐγγειον φορολογίαν. ἀλλ’ ἀρχιμένης τῆς συνάδου περιώρισε τὴν
ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛ. ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΔΙΑ ΤΟ 1881

στρεμματικήν φορολογίαν εἰς μόνον τῆς ἀσκητείας γνίας καὶ ἀρήξεν
ισχύον τὸ σύστημα τὸ προτάρχον ὡς πρὸς τὰ λοιπά. Ἔδιστα τάξα
περὶ τῆς ὁρθότητος τοῦ συστήματος, τὸ ὅπως προέτεινεν, ἢ διὰ τοῦ νο-
μοσχεύον οἰκονομιῶν τοὺς καρποὺς ἐνόμισεν, ὅτι καταρθοῦται ἡ βαθμιά
εἰσαγωγῆ καὶ προσπαρασκευάζεται τὸ ἔθαρφος, ὡςτε κατόπιν νὰ κατα-
ληφθῇ ἀπὸ τὰ στρεμματικῆς φορολογίας; Ἀὐτὸ, νομίζω, ἵπτο
μᾶλλον ἡ ἱδέα τοῦ κ. ὑπούργου. Ἀὐτὸ τὸ σύστημα, τὸ ὅπως ἔσχε-
δίκες καὶ τὸ ὅπως ἤκπηξε νὰ εἰσαχθῇ, τῆς στρεμματικῆς φορολογίας,
ἐθεωρεῖ βέβαια, ὅτι ἐπαναφέρει τὰλιν τὴν ἐπιστημονικὴν ἀλήθειαν ἐν
τῇ φορολογίᾳ, τὴν ὅπις ἐθεώρησε παραγωγισθεῖσαι ὑπὸ τὸ εἰσαχθέν-
τος πέρυσι νόμον περὶ ἀρτοτρήμων κτητορῶν. Ἡκουσίκειν τότε, πόσην ἔξε-
φραξε χαρὰν καὶ ἀγαλλίασαν, ὡς κατηγρήθη τὸ σύστημα τῆς δεκάτης.
Δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν, ὅτι τότε ἐλάβεν εἰς χείρας τὸ ψαλτήριον καὶ
ἐθάλλεν

"Ἀγάλλου Σιών",

διότι ἐξέπεσε καταπίπτοντα τὰ τείχη τῆς Ιεριχῶ. Τὸ σύστημα τῆς
δεκάτης λοιπὸν ἐθεώρει ὡς σύστημα βδελυκτόν, ἐνώ ἐξ ἄλλου μέρους
ὁ ἄλλοτε ὑπογράφος τῶν οἰκονομιῶν κ. Παπαμιχαλόπουλος ἔξυμενι διότι
τὸ σύστημα καὶ εἰρεθεὶς ἐπεδύθη ὑπόλα: ἀλλὰ ἐν ἑνὶ ἐνθυμῶμαι καλῶς,
τὸ ὅνωμαζε καὶ ἀγιόν καὶ ὅσιον καὶ δικαίως καὶ
ἐλεγεν, "ἡ δικαια, ἡ σωτήρες, ἡ ἀγία δεκάτη".

Τὸ κατ᾽ ἐμὲ δὲν συνειρθήσθη, οὔτε τὴν γνώμην ύπὲρ τῆς δεκάτης,
οὔτε τὴν ἄλλην γνώμην κατὰ τῆς δεκάτης. Εὐρίσκομαι, οὔτως εἰποῦν,
ἐντελῶς ἀθετοῦ ἀπεναντί τῆς δεκάτης, δυναμένοι νὰ ἐκφρασθῶ σολω δια-
φόρως ἡ ὅπως ἐκένω.

Αἱ ἡθοπαθεῖς, τὰς ὅποιας ἀνέπτυξαν καὶ οἱ ύπὲρ τῆς δεκάτης καὶ οἱ
κατ᾽ αὐτῆς ἀγορεύσαντες, μοι φαίνεται, ὅτι εἰναι ἀνάγκη νὰ ἔξετα-
θώσαν καὶ πάλιν, ἵνα φθάσωμεν εἰς τὰ ἀληθεῖς πρόβλημα περὶ τῆς
φορολογίας τῶν ἁπατῶν γαϊῶν, διότι κατέχριζαν τὴν δεκάτην διαφο-
ροτρόπως, ἄλλα δὲν ἐδαπάναν τὴν ἀξίαν αὐτῆς ὑπὸ τὴν ἐπούς τῶν
ἀρχῶν τῆς πολιτικῆς οἰκονομίας. Ἡ δεκάτη εἶναι φορολογία, ὅπως
πᾶσα ἄλλη φορολογία, ἔχουσα διαφόρους τρόπους ἐφαρμογῆς. Ἀπόλυ-
τως δὲν δύναται τις νὰ εἴη, ὅτι ἡ δενὰ φορολογία εἶναι ἡ μόνη
ζητηθῆς. Κατὰ τόπους αἱ φορολογίζει δύνανται νὰ παραλλάσσουσαν, καὶ

32
παραλλάσσοντας δύνανται να φέρωσιν εἰς τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα, τὸ δὲ ἀποτέλεσμα εἰναι ἑκεῖνο, εἰς ὃ προσέχει κυρίως ἡ πρακτικὴ ἐπιστήμη., τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ μὴ παραβλέποντας ὃι κανόνες τῆς φορολογίας, νὰ μὴ καταλθῆσητε ἡ παραγωγῆ. Ἡδὲς ἔχουμεν σύστημα δεκάτης, τὸ ὦποιον δὲν καταστρέφει τὴν παραγωγὴν, δὲν ἐννοοῦ, ποιὰ εἶναι ἡ αἰτία τοῦ μίσους, κατὰ τῆς δεκάτης, εἶναι μῆς ἐκ προσκαλήθησεως; εἶναι μῆς ἀπλῶς ὡς ἐκ τῆς ἰστορικῆς καταγωγῆς τῆς δεκάτης; Δὲν εἶναι ἡ πρόληψις ἀσφαλῆς ὑδηγὸς πρὸς λύσιν τυχόντων μεγαλῶν ζητη-μάτων. Ἀλλʼ ἐξετάσωμεν πρακτικὸς, ποιὸν τὸ ἀποτέλεσμα, τὸ πηγά-ζον ἐκ τῆς φορολογίας τῆς δεκάτης.

Ἡ ἐς ὄσων ἤρεύνησα περὶ τῆς δεκάτης, δύναμαι νὰ εἴπω τὰ ἔξης. Δύναμαι νὰ εἴπω, ὅτι διὰ τῆς δεκάτης δὲν δίδεται ἡ δέουσα προσοχῆ, ὅπως μὴ φορολογήθη τὸ μὴ παραγωγικὸν κεφάλαιον, τὸ κεφάλαιον, τὸ ὦποιον δὲν φέρει καρτόν. Τοῦτο ἔχει ἀνάγκην ἀναπτύξεως καὶ διʼ ἐνὸς παραεἰμίκατος δύναμαι νὰ ἔξηγήσω τὴν ἴδιαν. Ἡ ὀστίς καλλιέργει δη-μοτρικοὺς καρποὺς, καταβάλλει εἰς τὴν γῆν κεφάλαιον καὶ ἐργασίαν καταβάλλει αὐτὰ ἑπίζων νὰ λάθῃ καρπόν, ὑπερβαίνοντα αὐτὰς τὰς θυσίας καὶ παρέχοντα εἰς αὐτῶν κέρδος. Αὐτὸ τὸ κέρδος λουτὴν εἶναι τὸ μόνον, τὸ ὦποιον πρέπει νὰ ὑποκεῖται εἰς τὴν φορολογίαν. Ἡ φορολογία δύναται νὰ ὑγεί παρὰ τὸ μάλλον ἢ ἤτον ἀνώτερα ἡ κατωτέρα, ἀλλʼ ἔμαυ ὑπερβαίνει τὸ πρέπον μέτρον καὶ καταναλίζει ἄκουλος πό κέρδος, τὸτε ἡ φορολογία εἶναι καταστρεπτική, ὑδάθηρα. Τὸ ζωικάινει λουτὸν ἐπὶ τῆς δεκάτης, ἐπὶ τῆς δεκάτης ἡ φορολογία παραλάσσει κατὰ τὴν ποιότητα τῆς γῆς καὶ κατὰ τὴν γονιμότητα αὐτῆς. Εἶναι ὁμολογούμενον παρὰ ἑκείνων, οὕτως κατέγνων εἰς τὴν ἀνάλυσιν αὐτῶν τῶν πραγμάτων, ὅτι ἴδια ἡ λοιπὴ ἐργάσια ἐκτὸς τοῦ καταβαλλομένου σπόρου εἶναι τὸ διπλάσιον τῆς ἀξίας τοῦ σπόρου, ὅτι ἐὰν καταβάλῃ τις σπόρον ἴσον πρὸς 100, ὅλαι αἱ λοιπὲς διατάναι, ἐως ὅτου φθάσωμεν εἰς τὴν συλλογήν τοῦ καρποῦ, ἰσοδυναμοῦσι πρὸς τὸ διπλάσιον, εἶναι λουτὸν ἴσον 200. Ἡ ἐς συγκοιμίσωμεν 300, σιδὲν ἔχουμεν κέρδος. Τὸ πρέπει νὰ λάθωμεν, διὰ νὰ ἀπομείνῃ κέρδος πρὸς φορολογίαν; Πρέπει νὰ λάθωμεν ποιὸν ἀνώτερον τῶν 300, Ἡ ἴδια ἴδια μοι δίδῃ τὸ τετραπλά- σιον, ἐπεταύ, ὁτι δὲν ἔλαβον κέρδος, ὁτι ἔλαβον μόνον τὰς θυσίας, τὰς ὅποιας καταβάλησαν, ὅτα διὰ τῆς δεκάτης φορολογεῖται αὐτὴ ἡ θυσία, φορολογεῖται τὸ ἄγονον κεφάλαιον. Ὄταν ἔχουμεν γαίας, αἱ ὅποιαι ἄντι
ΠΕΡΙ ΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΔΙΑ ΤΟ 1881 501
tού ένος διδούν τρια, αυτά αι γαίαι, υποβάλλομεναι εις τήν δεκάτην, 
καθίσταται ἑντελῶς ἄχρηστοι, ἐπίκηροι πρὸς καλλιέργειαν, καὶ ἡ 
δεκάτη ἑσπρὸς 30, τά ὑπόεια λαμβάνονται ἐκ τῶν θυσίων, ὅσα 
κατεδιήλθαν, ἐκ τοῦ ὑστερήματος. Ὑποθέσατε, ὅτι ἡ γη δίδει 4, ποιόν 
eἰναι τό κέρδος μου; Εἰναι 100· ποιόν εἰναι τό ποσόν τοῦ φόρου τῆς 
δεκάτης; εἰναι 40. Ὅ νόρος τότε εἰναι ἴσος πρὸς 40 %, διὸ μένοι 
tά 100 εἰναι τό περίσσευμα. Ὑποθέσατε, ὧτι ἡ γη αὐτή δίδει ἄντι 
evós 5, ὁ φόρος μου θὰ ἦναι 50, ἀλλὰ ἐχω 200 κέρδος καὶ ὁ φόρος 
eὶναι 25 %, καὶ οὔτω καθεξῆς. Λοιπὸν αἱ γαίαι αἱ γόνιμαι δὲν πιέ 
ζονται, υποβάλλομεναι εἰς τήν δεκάτην, πιέζονται αἱ γαίαι αἱ μὴ 
γόνιμαι. Ἑκν ὑποθέσηται, ὧτι ἡ γη ἄντι 1 δίδει 10, ὁ φόρος μου ἤθε 
λεν εἰναι 100, ἀλλὰ τά 700 εἰναι ἔτι τά 700, λοιπὸν ὁ φόρος μου 
eἰναι ἐλάχιστος.
Εἰκ ποιοῦτο ἐξάγεται, ὧτι ἡ δεκάτη εἰναι φόρος βαρὺς καὶ δὲν εἰναι 
βαρὺς, ὡστε δὲν δύναμαι ἀπολογεῖ να ἐπί τί, ὧτι ἡ δεκάτη εἰναι κά 
κιστος φόρος. Εἰναι κάκιστος φόρος ἡ δεκάτη, ἑραμαξίδος ἐπί τῶν 
άγωνων γαιῶν, καὶ αὐτῷ τῶτο εἰναι τὸ ἐλάττωμα τῆς δεκάτης, διότι 
kαταργεῖ τὴν καλλιέργειαν τῶν ἁγώνων γαιῶν, τῶν μὴ παραγωγικῶν, 
καὶ δὲν ἀνταμείβεται ὁ γεωργὸς διὰ τὰς θυσίας του. Μὴ νομίζω 
μεν, ὧτι αὐτὸ εἰναι μικρὸν· εἰναι μέγιστον ἐν τῇ κανονίξῃ, ἐνὸ 
φαίνεται ἐλάχιστο, διότι συνεπείᾳ εἰναι, ὧτι μένουν ἐν ἀργίᾳ μέγιστο ἐ 
τάσεις γῆς· νομίζετε ὧτι τοῦτο δὲν εἰναι μεγίστη βλάβη ἐν τῇ 
κανονίξῃ; Εἰναι μακροσθένης καὶ ἀπονέκρωσις τῶν πυγῶν τῆς 
παραγωγῆς καὶ κατα 
δικὴς ἐν ταῖς θυσίαις. Ἀμὴν ἐξαίρεσθαι τάς μὴ γονίμους γαίας, 
μεγίστας ἐκάστης, βλάστημαις, ἀρκεῖος, καταδικάζετε εἰς τήν 
στήριξιν τῶν 
ἀναγκαίων, καταθλίβετε τήν γεωργικήν τάξιν, ἢτις οὗτος 
πάντων ἐχει ἀνάγκην τοῦ ἐπιστοῦ ἄρτου. Ὅ 
γεωργὸς εἰναι ἐκαίνος, διὸς ἄντεχε 
εἰς πάσαν στήριξιν, ἀλλ.' εἰς μίαν μένον στήρι 
σην ἀνθρωπίνος δὲν 
δύνα 
ται ν' ἄνθεξε, εἰς τήν 
στήριξιν τοῦ ἐπιστοῦ ἄρτου. Καταδικά 
ζετε 
λοιπὸν δι' αὐτοῦ τοῦ συστήματος τῆ 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
τροφήν. Κατ’ έτος ἐπαναλαμβάνεται αἱ θυσίαι καὶ αἱ καταβολαὶ, δὲν εἶναι ὁμοίως τοιοῦτα, εἰς ὃν ἀποτελεῖται μόνημον κεφαλαίων, ὅπως εἶναι πάσα ἡλικιώτερα, ὅπως εἶναι ἡ ρυτεία. Ἡ ρυτεία εἶναι συσσώρευσις κεφαλαίων ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλ’ ἐπὶ τῆς καλλιεργείας τῶν σπηλαίων στηριμαία εἶναι αἱ καταβολαὶ, ἄμεσοι πρέπει νὰ ἁγίασκον καὶ αἱ ἀποκαλύψεις. Καταδικάζομεν λοιπὸν μέγιστον μέρος τῆς καλλιεργείας εἰς στέρεσιν τῆς πρώτης τροφῆς καὶ τῆς γῆς εἰς ἄργχεια καὶ ἐστειλαμένον τὸ δυσειδὲς βασιλείου τῆς πενίας. Ἐὰν ἴσης λοιπῶν ἡ δεκάτη ἐξοδευ- λοιτεῖ, ἐὰν τούτοι πρέπει νὰ ἐγερθῇ ἢ ἀγανάκτησις ἡμῶν ἑαυτῶν τῆς δεκάτης, εἶναι μόνον κατὰ τοσοῦτον, καθόςοι παράγει αὐτὰ σὲ ἀπο- τελέσματα. Καθόσοι δὲν παράγει αὐτὰ σὲ ἀποτελέσματα, ἡ δεκάτη εἶναι σύστημα φορολογίας, ὅπως εἶναι όλα τὰ φορολογικὰ συστήματα, καὶ ἀποτελεῖται ἡ ἐκάστη ἡμέρα διηγείται σύστημα τῆς δεκάτης ἐπὶ τῶν ἐλλάδων, διότι ἐκεῖ δὲν ἐλεύσομαι νὰ πείσητα ἡ παραγωγὴ. Ὁποῦ δὲν πεῖζεται ἡ παραγωγή, διότι ὠνομαζόμεθα δεκάτη, διότι εἶναι 7 ½, 8 ½, ἡ διότι κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον εἰσπράττεται, τοῦτο ποσὸς δὲν καθίστα τὸ σύστημα βαδελχωτό, διότι εὑρίσκομαι βελτιώσεις, αἱ ὑποίκια δύναται νὰ μετριάσων ὅλα τὰ ἔργα, τῆς βεβαιώσεως καὶ εἰσπράξεως. 'Αλλ’ ἐπὶ τῶν ἰδιοτυποκτών καρπῶν, ἐπὶ τῶν ἀκοπῶν γαϊον πράγματι ἡ δεκάτη εἶναι καταστρεπτική, κυρίως διότι καθίστα ἀγρόστους τὰς γαϊάς τὰς μὴ παραγωγικὰς καὶ δὲν ἀντιμεθεῖ τοὺς κάτοικους ἔκεννων, ὑπότες ἐργάζονται.

Ὡς ἐκ τούτου ἐγεννηθῆ ἡ γνώμη, ὅτι πρέπει νὰ καταφύγωμεν εἰς ἑν σύστημα ἐπιστημονικὸν καὶ τούτῳ χάριν ἐσχεδιάζεθι τὸ περί στρεμματι- κῆς φορολογίας, τὸ ὁποῖον ἔκεχρισθη, ὅτι εἶναι ἀπόρροια τῆς ἐπιστήμης, διότι δὴθεν εἶναι ἐν ἑνὸς ἐν Γαλλία ἡ ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς μεγάλης ἑπαρκαστάσεως. Ἐὰν συγκρίνῃς τε ὅπως τὸ σύστημα, τὸ ἑνὸς ἐν Γαλλία, πρὸς τὸ σύστημα τῆς στρεμματικῆς φορολογίας, δὲν ἑνῶσεται νὰ μὴν πεσῇ, ἥτις εἶναι σιγατρὰ δηλυκδωμα, τοιοῦτο, ὅτα ἐκεῖνα σὲ ἀπο- τελέσματα, τὰ ὁποῖα ἐξήτευσεν ἡ Γαλλία ἡ ἐποχῆς, αὐτὰ τούτα ἀρκελεστρόν ἐπανεργοῦν, καὶ ἀρκετά πληρὰ ἀπειλεῖται εἰς τὴν γεωργικὴν τάξιν, πολὺ πλίον ὁλυνηρὰ τῆς δεκάτης, τὴν ὑποίκια κατηκό- γγαςιν.

Ἄυτὰ τὰ δύο συστήματα θέλω νὰ δηλαδὴ συγκρινεί, κατὰ τί διαφέρουσιν μῦκα, τί συνέβη ἐν Γαλλίᾳ: ὅτι Γαλλία κατὰ τὴν πρώτην ἑπανα-
ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛ. ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΔΙΑ ΤΟ 1881 503

οταπαν ἀπέδίδον μεγάλην ἄξιαν εἰς τὴν παραγωγικὴν δύναμιν τῆς γῆς καὶ εἰς τὴν προστασίαν τῆς γεωπονίας. Τότε ἁκόμη ἂν ἄρχα, ὅτι ὁ πλοῦς ἡνὸς ἰσοτάσταται εἰς τὰ ἐκ αὐτοῦ παραγόμενα προϊόντα ἦσαν πολὺ ἵσχυσι, ἀθέωρω ὃς ὃς ὢν ἐκ πεπραγμένης ὑποθέσεις εἰς τὸ νὰ εἰσαχάγη, διανέστη, τὴν διάτητα ἐν τῇ φορολογίᾳ καὶ νὰ καταστήσησιν αὐτὴν πραγματικὴν, διότι νὰ μὴ ἦναι νεκρόν γράμμα καὶ ἀρχὴ καὶ ἑνή σημασίας ἐντὸς τοῦ πολιτείματος. Διὰ νὰ συνυπάσχουν αὐτὰς τὰς διόγ αρχας, νὰ προφυλάξουσι δὲ τὴν γεωπονίαν καὶ τὴν γεωρ-

gικήν τἀξιν ἀπὸ τῆς φορολογικῆς πίεσεως, συγχρόνως δὲ νὰ καταστήσουσι
tὴν φορολογίαν δοκενέστων ἑσθαν, ὢσαν διόγ αρχας, τὰς ὅποιες παρε-

γνώρισε τὸ σύστημα τὸ ὑποβληθῆν τῆς στρεμματικῆς φορολογίας κατὰ

κράτως. Ἡ σκέψις ἡνὸς τῆς μεγάλης ἐπαναστάσεως πρὸς ἀνακατάρρευσιν

καὶ ἀνάπλασιν τῆς κοινωνίας δὲν ἐφάπαξ ἔμειρο τοῦ συντάξιοντος τὸ νο-

μοσχόγηδον. Διὸτι δὲ γὰρ τὸ νὰ κυρίως ἢρίσων, τὸ δυνατό νὰ ἐπαναστή
tὸ κράτος ἀπὸ τὸν γεωργικὸν τἀξιν ὡς ἐγγείον φορολογίαν, καὶ τὸ ἢρίσων, 

συναπτομένων ὅλα τὰ γινόμενα, ὅσα εἰρήνευ τὸ ἐν ὑπὲρκυκλιῶν

κατὰ τὰς στατιστικὰς πληροφορίας. Ἡ σκέψις ἡνὸς τὸ ἐν σύνολο

καθαρὰν παραγωγὴν ἐν Γαλλία ἐν τῆς γῆς. Ἐπιτο λοιπὸν ἡ καθαρὰ 

παραγωγὴ ἐκ τῆς γῆς ἐν Γαλλία ἐρμοῖ ἐν πρὸς 1,200,000,000

εἶναι δὲ δεξική φορολογίας 20 %/. Ἡ σκέψις τὸ βάσει ταύτη ἀπεφάρησαν,

ὅτι ἡ φόρος πρέπει νὰ περιορισθῇ ἐσχα, ὅιο προσωρινῶς, ὅιο κατ᾽ ἐτους

ψυκώνους, ἀλλ᾽ ἐσχα, εἰς τὸ ποσὸ τῶν 240,000,000 καὶ οὐδὲν ἐπὶ

τὸ ὑπερβῆ τὰ 240,000,000. Αμα γίνη ὑπέρβας, ἀναποδράστους

ἐπέρχεται ἡ καταλύπτε, συνέπεια δὲ τις τῆς καταλύπτες εἶναι ἡ

ὀπτισθοδόμης τῆς γεωργίας, ἡ ἐλάττωση τῆς παραγωγῆς πρὸς ἀυ-

ξήσει τῆς πενίας. Αὐτὴν τὴν προφυλάξειν ἐθέσαν ὅτως εἰς ἐν Καρόμ

τὸν ὁ συντάξνης τῆς στρεμματικῆς φορολογίας. Περιέχει ὅτι ἐν Γα-

λία ὁ συντάξτης ὑπερβῆσαν τὰ 240,000,000. Αὐτὰ ὑπὲρ

τὰ 240,000,000 ἔμειναι πάντοτε τὰ αὐτά, καὶ καλύπτα ἡλικηθήσαν, διότι ἐφήμερον

καὶ τὴν ἄλλην ἀρχὴν, ὅτι ἡ φορολογία νὰ ἐπιθαμβή ἀναλόγως

πάντας καὶ ἐξισο διὰ τοῦ διανοητικοῦ συστήματος. Ἡ σκέψις λοιπὸν

ν᾽ ἐναέρος ποιὰ εἶναι ἐκάκτης ἐπαρχίας ὡς ἐγγον τὸ καθαρὰ παρα-

γογῆ ἐκ τῆς γῆς, καὶ κατὰ τὸ μέτρο τοῦτο, κατὰ τὰς ἐξετάσεις αἱ

ὅποιαι ἐγγον, ἀναλόγως δὲ ἐκάκτης ἐπαρχίαν, τὶ πρέπει ν᾽ ἀναλάβῃ

ὡς ἐπιθέλλον μέρος ἐκ τῶν 240,000,000. Διενεργηθῇ λοιπὸν αὐτὸ τὸ
ποσὸν εἰς ὅλας τὰς ἐπαρχίας τῆς Γαλλίας: μετὰ τὴν διανομὴν ὅμως παρετηρήθη ἡ ἀνικότης, παρετηρήθη ὅτι ἐπαρχίαι ἴσες μὲν ἐκαρύνοντο μὲ 12 %, ἐνῶ ἰσότιτα μὸνον μὲ 4 %. Ἐκεῖναι, αἱ ὅποιαι ἐκαρύνοντο μὸνον μὲ 4 %, ἐμείναν μὲ τὰ 4 %. Ἐκεῖναι, αἱ ὅποιαι ἐκαρύνοντο μὲ 12 ἡ καὶ μὲ 14 ἡ καὶ μὲ 18 %. Ἐκεῖναι ἁνεκουφισθέντα, καὶ εἰς ἀυτὴς τῆς ἁνεκουφισθέντας τὰ 240 ἐκατομμύρια ἔγιναν 180,000,000 καὶ σήμερον εἰναι μὸνον 180 ἐκατομμύριον ὁ έγγειος φόρος ἐν Γαλλίας σταθερῶς, ἀπαρασαλεύτως, οὐδεὶς δὲ τόλμα, ν' ἀναθεώρησαν εἰς Γαλλίας εἰς 190,000,000 ὥ νὰ ὑπερβῆ τὸ μίστρον τῶν 240,000,000. Ἡ ἀπαρασαλεύτως ἀρχὴ, τὴν ὅποιαν ἔθεσαν, εἰναι σωτήριος, εἰναι τὸ ὁρμητήριον τοῦ πολίτησιον δύναμικε νὰ εἴπω, καὶ οὕτως παραγωγήσω, προχωρεῖ εἰς τὴν ἐραμότητα, διότι προχωρεῖ εἰς τὴν καταστροφὴν τῆς γεωργίας καὶ καταθλίψεω τὴν γεωργίαν καθιστά τὴν κοινωνίαν ἀσθενή καὶ ἀνικανόν.

"Οταν λέγομεν, ὅτι η γεωργική τάξις δύναται ν' ἀναθεωρηθεί εἰς τὰς στέρησεις, λέγομεν, ὅτι αὐτή εἶναι, ὅτις χρησιμοποιεί τοὺς πλεῖστους άνθρακας εἰς τὸν στρατὸν, καὶ οὐδένα ἀδικώ λέγων, ὅτι καὶ τοὺς ἐκλεκτοτέρους. "Οταν ἐρχομεν εἰς τῆς γεωργικῆς τάξεως, εἰναι οἱ πεθαμμένωτεροι καὶ ἀντέχουσιν εἰς τὰς στέρησεις, εἰναι οἱ εὐρυστότεροι καὶ οἱ κατακριμωτεροί εἰς τὰς κακοχωρίας. Ἐὰν λοιπὸν καταθλίβεται αὐτὴ ἡ τάξις, ἔκαψθεναι καὶ ὅλους τοὺς λόγους τὸν Κράτος, ἔκαψθεναι αὐτὸ συνομιλομεν, ἔκαψθεναι αὐτὸ κατὰ τὰς δύναμεις του εἰς τὴν συγκατα-θημέρον στρατὸν. "Οταν καταθλίβεται κατὰ τὰ δώσια τοῦ Κράτος, ἕστη βέβαιος, ὅτι καταθλίβεται καὶ πνευματικῶς καὶ αὐτή ἡ ἐλευθερία μέλλει νὰ πάγη, ὅταν ἡ πενια προχωρῇ.

Παραγωγορίσθησαν λοιπὸν αἱ διόποι σωτῆριο Ἀρχαὶ, καὶ ἐνὶ παραγω-γορίσθησαν, θέλω σας εἶπει ἀμέσως, εἰς ποῖον σύστημα ἐπροχωρήσαν. Ἐπροχωρήσαν δυστυγίος εἰς τὸ Βυζαντινόν σύστημα, τὸ ὅποιον ἐπέφερε τὴν πανολθρίαν τοῦ Βυζαντίου. Τι εἶναι αὐτὴ ἡ στρεμματικὴ φορολο-γία; ἄδιαφρομὲν πάλιν περὶ τοῦ ποῖον σχετικῶς πρὸς τὴν παραγωγήν, οὐδένα θέτομεν φραγμῶν ἀνυπέρβλητον δὲν λέγομεν, ὅτι ο έγγειος φόρος δὲν δύναται νὰ ὑπερβῇ αὐτὸ τὸ ὁριον, ἀλλ' ἐπιπεδήθη τὸν φορολόγον κατὰ τὰς ἀνάγκας τῆς ἐπισκευᾶς. "Αμα εὑρήμορον γενὸς τὴν φορολογίαν, ἐπιβάλλομεν ἀνὰ ἐκκαθον στρέμμα ὁρίσμενον ποσόν, τὸ ὅποιον δυνάμεθα πάντοτε νὰ μεταβάλλωμεν καὶ ἔννημερον θέτομεν ἢπος, διὰ νὰ μετράσωμεν τὴν ἐντύπωσιν, 20 λεπτά τὸ στρέμμα εἰς.
ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛ. ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΔΙΑ ΤΟ 1881

τάς ὀρέινας, καὶ δὲν ἐνθυρίσμεναι πόσον εἰς τὰς πεδινὰς, μετ’ ὠλγον δυναμεθα νὰ μεταβάλλομεν αὐτὴν τὴν ἀναλογίαν, ὡστε ἡθομεν, καθ’ ἐκαστὸν ἔτος. Ἀποδειξεῖς δὲ εἶναι, ὅτι οἱ συντραγίες τὸ πρῶτον σχέδιον, αὐτὸ τὸ ἐπιστημονικὸν, τὸ ὑπόπτων ἔμελε νὰ συντελέσῃ ὡς ἑισαγωγὴ εἰς τὸ νομοσχέδιον, ἔθεσαν διὰ τὰς πεδινὰς ἥηρικάς λ. 60, διὰ δὲ τὰς ποτικικὰς λ. 80, ἐνὸ ἐν τῷ νομοσχεδίῳ ἠλπικοῦ ἡμείς τοις τὸ ἡμείς τὰ ποσά ταύτα, δὴνεὶδη διὰ τὰς πεδινὰς ἥηρικάς 30 λεπτά, διὰ τὰς πεδινὰς ποτικικὰς 40 λεπτά.

Βλέπετε, ὅτι ἢ ἦς ἡμέρας ἐπελήφθησαν τῆς ἐπεξεργασίας αὐτοῦ τοῦ ζητήματος, μέχρι τῆς ἡμέρας, καθ’ ἢν κατηρτίσθη τὸ Νομοσχέ-

διον τὸ ὑποβληθην εἰς τὴν Βουλήν, αὐτοὶ οἱ ἀριθμοὶ μεταβλήθησαν. Ἐννοεῖτε ἐκ τούτου, πόσον εὐκάλυψις μεταβάλλονται, ἀρκεῖ δὲ νὰ ἦναι αὐτοὶ οἱ ἀριθμοὶ μεταβλητοί, διὰ νὰ προχωρήσητε εἰς τὴν καταστρο-

φία τῆς γεωργίας, λέγω εἰς τὴν καταστροφήν, ἐνῷ, ἡ μὲν προεῖν, ὁ γεωργικὸς τάξις εἶναι ἐκείνη, ὡς, ὑποκειμένη εἰς πολλάς στερήσεις καὶ ἀνεχόμενα αὐτὰς ἀναγγύστως, ἔφε βὰς ἀπολύτως ἀνάγκην τοῦ ἐπουσίου ἄρτου εἰς τῶν ἱδίων καμάτων, οὐγι ἄντι χρημάτων, τὰ ὅποια ἄλλος, ἔνει παραγωγῆς, δὲν ἔγει νὰ φέρη εἰς τὴν ἄγοραν, διὰ νὰ προ-

μηθευθῇ, ἄλλ’ ἐκ τῆς ἱδίαις γῆς τρέφεται. Πρὸ πάντων ἔργον τοῦ νομο-

θέτου εἶναι νὰ ἕξασφαλίση τὰ μέσα ὑπάρξεις τοῦ γεωργοῦ, τοῦτο δὲ πράττει φροντὶς κυρίως καὶ ἱδιαίτερα περὶ τῶν ἀσκετῶν γειῶν, ἐνῷ κατ’ ἄλλον τρόπον δύναται νὰ φροντίση περὶ τῆς ἄλλης γεωργίας, ἀλλ’ ἄλλη γεωργία στηρίζεται ἐπὶ καταβολῆς σπουδάσιων κερα-

λίων, ἡ ἄλλη γεωργία τῆς φυσικῆς ὑποθέτει δυναμείς χρηστικάς, ὑποθεῖτε, ὅτι διαθέτει καὶ ἐκ τῆς πίστεως, τὴν ὅποιαν παρέχει ἡ ἱδιο-

κτησία πρὸς εὑρέσιν πόρων καὶ κεραλίων, ἐνό γι’ ἠλληγροίες τῆς ἀσκετοῦ γῆς δὲν στηρίζεται εἰς αὐτὰς τὰς ὑποθέσεις, αὐτὴ ἁροφὴ πρὸ πάντων τὸν γεωργὸν καὶ τὸν πένητα, τὸν ἀποζωάντα ἐκ τῶν ἔρ-

γον τοῦ καὶ τοῦ ἀρότρου.

Ἀυτὴ ἡ τάξις πρέπει νὰ ἕξασφαλισθῇ διὰ παντὸς μέσου, καὶ δύ-

ναμαι νὰ εἶμαι, ἡν ἦτον ἀνάγκη, καὶ αὐτῆς τῆς καταργήσεως τοῦ ἐγγείου φόρου, ἀνεὶ δισταγμὸν ἦθελον προχωρῆσι νὰχρι καὶ ται-

της μὲ πλήρες θάρρος, δὴττὶ τὸ ἀποτέλεσμα ἦθελον εἶναι ὑπὲρ τῆς καινονίας.

Παραθάλαστε τῶρα τὸ σύστημα τὸ Γαλλικὸν καὶ τὸ σύστημα τῆς
στρεμματικής φορολογίας και θέλετε ἰδείς, πόση εἶναι ἡ διαφορά, ὅλα μεταξὺ τοῦ πολεμισμοῦ, ὅστις προέβλεψε νὰ μὴ προγορήσῃ ἡ πίεσις ἡ φορολογικὴ μέχρι καταστροφῆς τῆς παραγωγικῆς δυνάμεως, καὶ τοῦ Βυζαντινοῦ συστήματος, τὸ ὅποιον δὲν ἀπέδειξε εἰς αὐτὸ καὶ ἐπέφερε τὴν πανωλθείαν τοῦ Βυζαντίου.

Γνωρίζετε ἐν Γαλλία πόσα κεφάλαια κατεβλήθησαν, πόσαι θυσίαι, ὅπως αὐτὸ τὸ σύστημα πραγματοποιηθῇ. Κτηματολόγιον, καταμετρήσεις τριγωνομετρικῶν ἐγεωμετρητῶν ἀπασα ἡ Γαλλία, ἐγεωμετρητῆ ἀπαξ, δὴ, κατεβλήθησαν 120,000,000, εἰργάσθησαν 15, 20 ἐτη, ἔγενεν ἡ ἀναθεώρησις κατόπιν καὶ ἄφοι ἔγεναν ὀλα αὐτά, ποῦ ἐνεί ὁ ἀποτέλεσμα; τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ ἀτέλεια, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι, ὅτι ἐξῆτησαν τὴν ἐφαρμογὴν θεωρίας, ἡ ὅποια καὶ μὲν εἶναι ἑπιστημονική, δυνατὰ νὰ φαίνεται δοσενείσον ὁρθὴ καὶ μετεμφημένη, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἐφαρμογὸς. Εἴθεν αὐθεντικὸ νὰ φθάσητε ἀναλογικὰς εἰς τὸ νὰ ἐξουσίσητε τὰς θυσίας τῆς φορολογίας καὶ ἡ ἀνέψητε ἐνὸς ἑκάστου τὴν καθαρὰν παραγωγήν, εἰς αὐτῆς δὲ νὰ φορολογήσητε ἀναλογικῶς, ὥστε οὐδὲς νὰ καταβάλῃς εἰς τὸ Κράτος πλεὸν τοῦ γείτονος, ὥστε οὐδὲς νὰ καταβάλῃ πλέον τοῦ πέντε, τοῦ ἑ, τοῦ 7 ἕπ. τῆς καθαρᾶς παραγωγῆς. Αὐτὸ εἶναι ἀκατάρθητον. Οὐχ ἢτον ἡ Γαλλία τὸ διώκει, ἀλλὰ συμβαίνει ἐκλογ ἕτοι τὸ ὅποιον θέλει ἐνὸς ὀλίγου ἀπαλλακτεῖ τὴν Γαλλίαν ἢ τὰ αὐτὸ τὸ ἑργὸν. Συμβαίνει πράγμα λίων στουδιάδων κοινωνικῶς, καὶ εἰς τὸ ὅποιον δὲν πρέπει τις νὰ ἴναι ἀπρόσεκτος, καὶ εἶναι τὸ ἔξος. Ὁ νέος κόσμος σήμερον πέραν τῆς Ἀπαλλακτικῆς φέρει εἰς τὰς ἀγοράς σιτηρά ἐν μεγάλη ἀρθομία, παραγόμενα ἐκ γαϊών, καθιέρων ὅλεον τὸ εἰκοσαπλάσιον, τὸ πρωτοκοπτάσιον, καὶ ἕπονεις ἡ διάπανη εἶναι σχετικῶς μιθὲν.

Ἡ μεταφορὰ αὐτῶν τῶν σιτηρῶν εἰς τὰς ἀγοράς ἀπανταχοῦ, παραβαλλομένη πρὸς τὰς λοιπὰς διατάκτες τῆς καλλιεργείας ἐπὶ ἀγρόνων γαϊών, δὲν ἀναλογεῖ ἐς τὸ ἐλαχίστον. Ἄλλοτε μόνη πηγὴ, δὴν ἐλαχιστάνomnia τὰ σιτηρά ἐν τῇ Μεσογείῳ, ἦτον ἡ Ρωσία, ὁ Ἰσλανδίας: ἀγορά καὶ ἐπὶ τῶν ἀγραφῶν χρόνων ὄλγα ἤρχοντο ἐκ τῆς Ἀρµανίας καὶ ὕψης τὰς αὐτῆς ποιότητας, σήμερον ὅμως τὰ σιτηρὰ τῶν Ηνωμένων Πολιτειῶν καὶ ἐν γένει τῆς Ἀμερικῆς καταποντίζουσιν ὅλα τὰς ἀγορὰς τῆς Εὐρώπης ἐν ἀκαρίε, ὕψη διὰ τῶν ἀμικροκέντρων: ὅτι αὐτῶν μεταφέρονται εἰς τὴν Μεσογείαν, ἀλλὰ δὲν μεταφέρονται.
ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛ. ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΔΙΑ ΤΟ 1881

έκείθεν τοῦ Ἀτλαντικοῦ Ὀμαδικοῦ, ὥς ὕπττον καὶ διὰ τῶν ἴστιοφόρων ἔχονται τόσον ἔρθωνα καὶ εἰς τόσον εὐτελεῖες τιμάς, ὡστε δυσκόλως δύναται ν’ ἀνταγωνισθῇ ἡ ἐγχώριας γεωργία. Ὅ οίτις προσφέρεται εὐθυνότερος, καὶ τοῦτο ὁφελεῖ τὴν βιομηχανικὴν τάξιν, ἀλλὰ ἡ γεωργικὴ τάξις κινδυνεύει πανταχόστης, ὡς μόνον παρ’ ἡμῖν, ἀλλὰ καὶ ἐν Γαλλίας, ἢ ὡστε ἔχει τοιαύτην παραγωγὴν σιτηρῶν, ὡστε ἐντὸς μὲν ἐπαρκεῖ, ἐντὸς δὲ καὶ ἐξαρχεῖ, ὡστε ὧς ὅμως καὶ καθωστερεῖ. Ἕξαγερεί εἰς τὴν Ἀγγλίαν, ἐξαγερεῖ εἰς τὰ βόρεια κλίματα. Ἐν τούτῳ ἐγγεννῆθη ἡ ἰδέα, ὅτι εἶναι ἀνάγκη νὰ σκεφθῇ ὁ νομοθέτης, ὡστε νὰ διασώσῃ τὴν γεωργικὴν τάξιν, καὶ πρὸς διάσωσιν αὐτῆς, τί εἰπεν ὁ ἐπιφανέστερος ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν σικονομικός, ὅτι εἶναι ἤδη πρόεδρος τῆς Γερουσίας ἐν Γαλλίας: Ἐκ καὶ ἔγγαν τούτοις τυχαι, διὰ νὰ σχηματισθῇ τὸ Γαλλικὸν σύστημα, προτείνει τὴν κατάργησιν παντὸς ἐγγείου φόρου. 180,000,000 λαμβάνει ἡ Γαλλία ἐκ τοῦ ἐγγείου φόρου, ἀμα, εἴπεν, ἔχουμεν περισσεύματα ἄνω τῶν 180,000,000, δυνάμεια ἀρόθως νὰ καταργηθούμεν τὸν ἐγγείου φόρον, δὲν εἶναι λοιπὸν ἀγωρικὸν τὸ νὰ προτείνῃ τὶς τὴν κατάργησιν τοῦ ἐγγείου φόρου, ἀφ’ οὗ τὸ προσβείνει ὁ πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς γερουσίας, ὁ Δέον Σεί, πρὸς ὑποσχέσις τῶν ὁικονομικῶν, καὶ ὁ ὁποῖος ἐργάζεται εἰς τοῦτο, καὶ ὡς τὸ φέρεται εἰς πέρας, ἀμα ἔκακολομβεῖ ἐν Γαλλία αὐτὴ ὁ πρόεδρος σικονομικῶς, ὡστε ὑπάρχουσιν ταυτάκιστα περισσεύματα, ἀπαλλασσόμενα τῆς ἀνάγκης αὐτοῦ τοῦ φόρου.

Σεβομαί τὴν γνώμην ταύτην, διότι βλέπω, ὅτι εὐρισκόμεθα ἐπίσης εἰς τὸν αὐτὸν κινδύνον ἡ ἡμετέρα γεωργία ὡς πρὸς τὰ σιτηρά εὐρίσκεται ἐκπέμπεται εἰς αὐτοῦς τοὺς κινδύνους καὶ φρονεῖ, ὅτι πρέπει νὰ λάθωμεν πρὸς ὁφθαλμῶν ν’ ἀντικαταστήσουμεν τὴν ἐγγείον φορολογίαν τῶν σιτηρῶν δὲ ἐτέρας φορολογίας καὶ ν’ ἀπαλλάξωμεν τὴν γεωργίαν ἀπ’ αὐτά τὰ βάρη, ἀντὶ νὰ γαλακτωμοῦν νέας ἀλύσεις.

Εἰς Βούλευσις. Νὰ φορολογήσωμεν τὰ κεφαλαία.

Καλλιγας. Μάλιστα, μὴ νομίζετε, ὅτι ἐγὼ εἰμί εἰναντίος, δὲν φοβοῦμαι τὴν φορολογίαν τῶν κεφαλαίων, εἰμι καὶ πρῶτος, ὡστε ἄπε τὴν ὑποστηρίζω. Τὸ Ζήτημα, ὅταν προκύπτει περὶ τούτου μεγάλου χυμερέντος, δὲν εἶναι ἄλλο, ἢ ν’ ἀντικαταστήσωμεν τὸ ποσόν, τὸ ὁποῖον ἐκλείπει, δὴ ἄλλου, ἐδώ καὶ ὁ ὁμολόγος τοῦ Ζήτηματος. Τῇ ἐγέρε ἐν τοῦ προϋπολογισμῷ; ἐγέρε δύνα, τρία ἕκατομμύρια ἐκ τῆς
έγγειοι φορολογίαις, οταν τὰ εὐρήτε ἀλλαξθῆνε, διατὶ νὰ μὴ ἀπαλλάξῃ τὴν γεωργικὴν τάξιν; Θέλετε νὰ βλέπητε κυρτὸν πάντοτε τὸν γεωργόν, ἐν στερήσει, καὶ δουλεύσατα ἐκ τῆς πενίας; Τι κερδίκει ἡ Πολιτεία ἐκ τούτου; Ὅταν πρόκηκται περὶ τοιούτῳ ἀνυπολογιστού συμφέροντος, ἃς αγάπη ὁ φθόνος τοῦ λέγοντος, ὅτι, καταρχώντες τὸν φόρον διὰ τοὺς ἀπόρους, καταρχώμεν αὐτῶν καὶ διὰ τοὺς εὐπόρους. Οἱ κάτοχοι μεγάλης ἐκτάσεως γαιῶν, διατὶ νὰ ἦνα πλοῦσις; Τὸτε εἰναι κάρφος εἰς τὸν ὀφθαλμὸν μας; διὰ νὰ μὴ ἦνα αὐτοὶ πλοῦσιν, πρέπει νὰ ὑποφέρῃ ὅλη ἡ γεωργικὴ τάξις,—ἐὰς ἕκα μὴ δύναται νὰ φθάσῃ ὁ φθόνος,—εἰναι τὸ ἔδοχν ὡς νὰ λέγετε, διὰ νὰ μὴ ἦνα πλοῦσις ὁ γεώτρος μου, προτιμότερον νὰ ὑποφέρῃ ὅλη ἡ γεωργική τάξις. Ἀλλὰ νομίζετε, ὅτι αὐτῶς ὁ γεώτρος, ὁ κάτοχος γονίμου γῆς ἔχει κέρδος ἀνώτερον ἀπὸ τὸν κάτοχον τῆς ἀγώνος γῆς; ἄν ἔχει κέρδος, τὸ ἔχει στιγμακίας, διότι τὸ κέρδος ἀναλογεῖ πρὸς κεφάλαιον καὶ δὲν ἐξήρηται ἀπὸ τὴν τύχην ἢ ἀπὸ οἰκνήτητος εὐνοίας, ὅπου προσδιορίζεται ἡ ἀναλογία τοῦ κέρδους πρὸς τὸ κεφάλαιον, ἄλλη ἐκ τῆς ἀγοραίας τιμῆς τῶν πραγμάτων. Ἡμένη, ἡ γῆ, ἡ ὁποία παράγει εἰκοσάκις τοῦ καταβιβέχθει στὸν και διδότα άτομον πρὸς κέρδος καὶ τὴν ὀρφέλιαν εἰς τοῦ ἑδοκτήτην, ἡμένη, ἡ γῆ, ἄν ἔχει μείζονα ἄξια, παρὰ τὴν γῆν, ἡ ὁποία μῶνον τὸ τριπτάσιον τοῦ στόχον. Ἡ μὲν ἔχει ἄξιαν 5 χιλιάδων τὸ στρέμμα, ἡ δὲ 300 δραχμῶν, παραβάλετε τὴν ἄξιαν τῶν 5 χιλιάδων πρὸς τὸ κέρδος καὶ δέλετε ἰδιο, ὅτι καὶ τὸ αὐτό, ὅστε δὲν πρέπει νὰ φθονόμεν τὸν γεώτρον. Ἡμεῖς μὲν πληθυσμὸς γεωργικὸν 200 χιλιάδων περίπου, τύχοι εἰναι εἰς τούτους οἱ μεγαλοκαταχθοί; 500 ἡ χίλια, ἐστοίχοεν οὕτως εὐπορίας, ἀλλ’ ἐστωκεν εὐπορίας καὶ αἱ 200 χιλιάδες καὶ ἀπενηλεγμέναι ἀπὸ τὸ βάρος τῆς φορολογίας.

Θέλετε νὰ μάθητε ποῦς σκληρῶν εἰναι, νὰ προχάκται ἡ γεωργικὴ τάξις; Παραβάλετε τὸ σύστημα τοῦτο πρὸς τὸ σύστημα τὸ Βυζαντινὸν. Μοί ἔχειν, ὅτι εἰμαί καὶ ἀσυνετής, διότι πέρυς εὑρέθην ἔπεσας ἐν μέσῳ τῆς ἐπίστησις τῶν οἰκονομικῶν ὡς μέλος αὐτῆς καὶ τότε εἶθαν διαφόροις προτάσεις καὶ σχέδια καὶ ἐγνωστάτερα δι’ ὁλων λέξεων περὶ ἀνακολούθης. Δύναμαι νὰ εἴπω, ὅτι πέρυς ἴμην εἰς κατάστασιν ἀνακολούθητος, δὴν πολιτικῆς, ἐμαθητευόν ἔστι, διό, ὡς ἐνθυμείτε, δὲν ἐλαχὶστος μέρος εἰς τὰς συζητήσεις, ἐσπουδαζον ἐκτοτε.
ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛ. ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΔΙΑ ΤΟ 1881

ήσυχάσθην, ότι ἔγινα καὶ ἔγιν ῥάμφος καὶ ἐνίστε κάμνε τὴν χρήσιν αὐτοῦ.

ΠΑΝΑΜΙΧΟΛΟΠΟΥΛΟΣ. Εἰς τὴν ἐπιτροπὴν ἐλάβετε μέρος καὶ ἀπεφάνθη τῷ ἑκάτης.

ΚΑΛΛΙΑΣ. Εἴτον, ὁτι ἔχει ἀνάγκην ἀναθεωρήσεως, διὸ κυαρε- στεισθε δὲ ἐὰν ὑμὴν ὑπὲρ τῆς ἀγίας δεκάτης, ἕγιν δὲ τὴν ἡθεωρήσα ἀγίαι, αὐτὴ εἶναι ἡ διαφορά, τὴν ἡθεωρήσα πολύ ἀμαρτωλὴν καὶ εἴ- τον, ὃτι πρέπει νὰ διορθωθῇ τὰ ἀμαρτήματα τῆς, δὲν ὑμὴν δ’ ἐποι- μος νὰ τὴν συμβουλεύσω περὶ τοῦ τρόπου τῆς διορθώσεως, διὸ ὡς εἴπον, ὑμὴν εἰσέτε ἀνήλικος. Διὰ νὰ σᾶς ἐξηγήσοι δὲ, ὃτι δὲν ἐσχημα- τίσα αὐτὴν τὴν στιγμὴν αὐτὰς τὰς ἱδέας, θὰ σᾶς εἴπω, ὃτι, τὸ σύστημα, τὸ ὅποιον προτείνετε, εἶναι τὸ σύστημα τῶν Βυζαντινῶν. Εἴναι γνωστὸν, κύριον, καὶ τὸ εὑρίσκετε εἰς ὅλας τὰς πηγὰς τὰς Βυ- ζαντινάς, ὃτι ο Καίσαρ Αὐγουστός εἰσήγαγε τὸν λεγόμενον κήλου, διέταξε φόρον ἐγγειοῦν, διαφέρας τὰς γαίες εἰς περιφερείας, ὃν ἐκάστη γὰρ μονᾶς ὀνομαζεῖτο caput ἢ jugum, οἱ δὲ Βυζαντινοὶ ἐκά- λουν ζυγοκεφαλῆν, ἄξιαι χιλιῶν νομισμάτων κατὰ τὴν ποιότητα τῆς γῆς. "Ἀν ἡ γῆ ἔτον ἐγγοῦς, ἀπρεπε νὰ περικηρῇ μεγάλη ἐκτάσεις καὶ τούτο εἶναι τὸ jugum, τὸ ἕλωμα τοῦ ἔτος καὶ ἀνώμαλον, ἐξαιρεῖται καὶ τὰ πεδινὰ. Τὸ σύστημα τούτο εἶναι ἰδιώς ἄρχωντερον τοῦ Ἀὐγουστοῦ, ἀλλ’ ὅτος τὸ ἐπεξε- τείνει καὶ διὰ τούτο εὑρίσκομεν καὶ εἰς τὴν Ἅγιον Διαθήκην, ὃτι ἐπὶ Καίσαρος Αὐγουστοῦ ἐπεξετάθη καὶ εἰς τὴν Παλαιστίνην. Τὸ σύστημα τούτο, τὸ νὰ διαφημίση ἡ γῆ εἰς τόσα ἕλωμα καὶ ἐκάστον ἕλωμα νὰ πληρώνῃ τὸ ἐκάστο ποσόν, ὑπήρξεν ὀλέθρων ο νομοθετής τὸ μετέ- βαλε τὸς ἐκάστοις 15ασίαν indiciis, ἀλλ’ ὃ λεγόμενος Ινδικτικόν, ὃτι ἐκάστον ἕλωμα τὸν μας ἐποδηματικό αὐτοῦ. "Ὅτεν διὰ μᾶς ἄξιες ορασιωρίζετο τὸ ποσόν τῆς φορολογίας, καθ’ ὅλον τὸ κράτος, διὸτι ἐκάστον ἕλωμα ὑπήγετο εἰς τὸ ἐκάστο ποσόν, ἀλλ’ ἐκάστον ἕλω- μα ἐκάστον ἐκάστο τῶν Βυζαντινῶν. Εἰς τὴν καταμέτρησιν τῶν Βυζαντινῶν μὲ τὸν δύνατον νὰ τηρηθῇ ἡ δέος ἀρχιερεία περὶ τὴν ἐκτίμησιν, οὐτε νὰ ἀντιστοιχεῖ ἢ ἀξία ἐκάστου ἕλωμα πρὸς ἑκάστον ὑπήγετο.
ζευγάρι ήδηνατο να ἦναι πλωσών καὶ ἄλλο πτωχόν. Ἡπὶ τῶν Ῥωμαῖων αὐτοκρατόρων δὲν ὑπήρχον πολλαὶ ἀνάγκαι τοῦ Κράτους πρὸς φορολογίαν, διότι ἔχασκαν οἱ κατακτήσεις καὶ αἱ εἰσφοραὶ τῶν ὁριστῶν καὶ αἱ λαμπραγωγίαι τῶν ὁποδούλων ἕθων, ὡστε τὸ ταξιμένον ὑπὸ πάντως ἐν ἐυπορίᾳ.

'Αλλὰ συνέβη ἐτέρον τι ἐπεβλήθη κεφαλικὸς φόρος εἰς ἑκάστον πολίτην, ὡς τὸ χαράτιον, οἱ δὲ ἀποραν, μὴ ἔχοντες νὰ πληρώσουν τὸν προσωπικὸν τοῦτον φόρον κατέφευγον εἰς τὰ κτήματα τῶν πλουσίων, τῶν μεγαλοκτημόνων, ὅπου ὑποχωροῦντο νὰ ἐργαζόμεναι ὑπὸ τὸν ὄρον, ὁ μεγαλοκτημόνων ν’ ἀναλαμβάνει τὸν πληρωμὴν τοῦ κεφαλικοῦ φόρου ἀντ’ αὐτῶν. Ὑπήρχον λοιπὸν τὰ δημοσία βιβλία, τὰ λεγόμενα Libri censuales, παρὰ δὲ τῶν Βυζαντινῶν πολιτευγα, ἣ κῆρυκος καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπὸ κατ’ ἐπαρχίας ἐγγεγραμμένα τὰ κτήματα ὑπὸ τὸ ὄνομα ἑκάστου ἱδιοκτήτου, εἰς δὲ τὴν μερίδα ἑκάστου αὐτῶν, εἰς τὸ ἀκροτέρον, ἐνεγράφησαν τὰ ὀνόματα ἱκείων, οἱ ὧν τοὺς εἰργάζοντες ἐντὸς τοῦ κτήματος, ὑπὸ τὸν ὄρον νὰ πληρώνῃ ἀντ’ αὐτῶν ἡ ἱδιοκτήτης τὸν κεφαλικὸν φόρον. Τούτο παρετάθη ἐπὶ μικρῶν, ὡστε μετὰ αἰώναν ἡ βραδύτερον αίρεσις τιμήσκειν, ὅτι αὐτοὶ οἱ ἐργαζόμενοι ἐντὸς τῶν κτημάτων ὑπὸ τὸν ὄρον νὰ πληρώσων ἡ ἱδιοκτήτης τὸν κεφαλικὸν φόρον ἐγένετο διὰ τῆς 31ης παραγραφῆς δουλοπαρακολούθησις. 'Ενεπεδέθη ἐγεννήθη ἡ δουλοπαρακολούθησις. Διὰ νὰ σὰς δείξω, ὅτι αὐτά δὲν εἶναι αὐτὰ τῆς στιγμῆς μελέτη, σὰς λέγω, ὅτι εἰργάσθην εἰς τοῦτο καὶ εξέδωκα πρὸ χρόνον πραγματείαν 1, ἡ ὅποια ἵππος εἶναι ἄγνωστος εἰς τὴν Ἐλλάδα καὶ καὶ δὲν ἦκουσα νὰ μ.’ ἀναφέρῃ παρ’ ἡμῖν, ἀλλ’ ἀντὶ τοῦτοι μοι ἔδοθεν ἡ ἐξαίρετος ἰσακωπότης, ὅτι μ’. ἐννημερώσεσαν ὁ κ. Ζαχαρίας Διάκονος, εἰς τὴν τελευταῖον ἱστορίαν τοῦ Ἑβραίου Δικαίου, ὡς καὶ πρὶν εἴη μνημονεύοντο εἰς τούτο ἐπικριτικά τῆς Ἀκαδημίας τῆς Πετροπόλεως, παραθέτεσα δὲ τὴν παρ’ ἑμοῦ ἐκτείνεσαν, ὅτι ἡ δουλοπαρακολούθησις εἰς τοῦτο ἐγεννήθη.

1) Ἡ δουλοπαρακολούθησις παρέμεινε μέχρι τέλους τοῦ Ἑβραίου Δικαίου ὁ Κράτους ἕως ὅτε παλαιός παρακτικός καὶ τὰ χρόνη ταύτη, τὰ ἐκδοθέντα ύπ’ ὅποιο παντοῦ ἄναγκαι νὰ πάντως καὶ οἱ ἀντί ἐν ἐντὸς ἐγγεγραμμένοι. Ἐπειδή ἵππος ἐπὶ τοῦ Περιδοῦ ὑπήρξαν αἱ μόναι

1) 'Ιδε τοῦ βιβλίου τοῦ σημ. 181. Σημ. 'Εκδ.
ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛ. ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΔΙΑ ΤΟ 1881

επαρχία, οπότε δὲν ἴσχυσαν αἱ δουλοπαρακίαι καὶ αἱ ἐγγραφαὶ, ὡς ἐκ τοῦτοι εἰκάζεται, ὅτι ὄνομάσθησαν "Ἀγραφαὶ." Ὑπὸν πλησίασομεν ἐκεῖ, μετὰ τοῦ κ. Δημήτριακη ἢ τὸ ἔξωχριβώσαμεν.

Παρατηρήσατε τὰ συνέδρια ἧμα τῆς τελευταίας, καὶ ἔχοντος γαίτινας ἐκεί ποὺς ἰδιοκτήτας, μὴ ἐπαρκοῦντας εἰς τοὺς φόρους, οὕτως ὕπερχαν κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀναγκῶν τοῦ Κράτους, ὡς ὑπὲρ ἐκείνου τῶν Αὐτοκρατορῶν, διὰ τῆς ἰδιοκτησίας καὶ τῆς ἐποίησις τὸν νομοθετικὸν νόμον. Ἡ ἱκανοτάτης αὐτὸ ὅτι ἐν αὐτῷ εἴναι τὸ σύστημα, τὸ ὅπου ἐνακειται νὰ εἰσαχθῶμεν διὰ τῆς περισσοτέρας φορολογίας, νὰ ἐντείνωμεν αὐτὴν μὲρι τῷ βαθμῷ τῆς ἐγκαταλείψεως τῶν γαίων. Αἱ περὶ τοῦτοι Νεαραὶ, ἓν τὰς διάλειτον, καὶ εἶναι πλεῖότερον ὅτι καὶ ἐξακολουθήσουν ἀπὸ τῆς ἐποίησις τοῦ Νεαραί Κωνσταντίνος μέχρι τῶν τελευταίων Αὐτοκρατόρων, μέχρι τῶν Παλαιολόγων, ἡ τοῦτο πραγματευόμεθα περὶ τῶν ἀπόρων γαίων: τροχάδιαν σὰς λέγω μόνον εἰς ἀπόδειξιν, ὅτι ἁρχικέται Νεαραὶ δρόξους, ὅτι, ὅστε καθοστορήθη τὸν φόρον ἐπὶ εὔμοι, ἐκπίπτει τῆς ἰδιοκτησίας ὑπὲρ ἐκείνων, ὅστε καταθέλει τὸ καθωστερήμον φορολογίας. Ο ἡγομένης ἐν περὶ ἐπισκόπου ὑπερέχει τὸν ἐχόντο εὐπορικό γῆν νὰ στερηθῆ καὶ αὐτῆς, μή πληρώσων τὰ ἐδαφικὰ τέλη τῆς ἀπόρου. Ἄλλο εἰς πολλὰ μέρη παρέμενον οἱ δουλοπαρακίαι, οὕτως ἐγίνοντο ἰδιοκτήται τῶν γαίων καὶ ἐλεύθεροι. Ἡ περὶ αὐτῶν ἡθοποίησι, ὅτι ὑπέρτεστα πλέον ἡδονατο νὰ ἀγαρίσῃ τούτοις γῆν ἢ μὴ ἀνήκον εἰς τὸ χωρίον, μεγάλου ἐπίζητη τὸ τελευταῖος, αἱ τοιαύτης δὲ γαίτινα ὄνομάσθησαν μετροκομίας. δὲν ἐνακολοοῦμε νὰ σὰς εὔπω, διατὶ ὄνομάσθησαν ὑπὸ, διετρήθησαν ἐν τούτως μὲχρι τῆς ἐποίησις τῆς κατακτήσεως καὶ εἶναι τὰ καρπὲς, τὰ κεφαλοχώρια. Τὰ κεφαλοχώρια εἶναι αἱ μετροκομίαι, ὡς παρέλαβον αὐτὰς οἱ Ὀθωμανοὶ εἰς τῶν Βουγαντινῶν, καθ’ ότι δὲν ἠδυνάτο τὸ κεφαλοχώρι νὰ γίνῃ ἰδιοκτησία ἐξίσους. Οὕτω καὶ οἱ Ὀθωμανοὶ ἐδείχθησαν ὡς ἀξίωμα, ὅτι καρπὲ ἀξιοτικὴ ὀλιγάς, δὴ. κεφαλοχώρι δὲν γίνεται ἠξιωτικῆς.

Περὶ τούτων ὁ Παρφυργέννητος ἐξεδώκειν ἀυστηριστάτην Νεαράν, διὰ ὅσα διατάσσεται, ὅτι, ὅστις εἰσαξορήσῃ ὑποστήπτοι εἰς μετροκομίας, ὑπὸ καταταττεῖ εἰς ὅμεσεν.
Τὸ σύστημα τούτο ἐπέφερε τὴν ἐρήμωσιν τῆς χώρας καὶ ἀπεφοίβησεν ἀγκαταλειμμένοντο καὶ ἐγκαταλελειμέναι διεστίθησον ὑπὸ τῶν Ἀὐτοκρατόρων διωρεῖν, ἀλλὰ καὶ πάλιν ἐξετείνητο ἡ ἐρήμωσις, μόνη δὲ θεραπεία εὐρέθη τὸ σύστημα τῶν μητροκομιῶν. Αὐτὸ λοιπὸν τὸ σύστημα ζητοῦν νὰ εἰσαγάγουν τυφλοῖς ὁμοίας, χωρίς ν’ ἀποβλέψουν, πολλὲς ἡ παραχωγῆ, ἀλλὰ φορολογοῦν, ἢν φορολογήσουν, καὶ ἢν εἰσπραξόντωσιν ἐκεῖνο τὸ ποσόν, τοῦ ὑποτεύχου ἄναγκην, οὐχὶ διότι ἡ γῆ ἐν τῇ παραγωγῇ αὐτῆς δύναται νὰ δώσῃ τοιούτων ποσῶν. Αὐτὸ τὸ σύστημα φέρει ἀναγκαίως εἰς τὴν ἐγκαταλείψεων τῶν γαϊδών, εἰς τὴν βαθμιαίαν ἐξερήμωσιν τῆς χώρας καὶ θέλει καθιερώσει παρ’ ἦμιν τὸν νομικικὸν βίον, ὅταν νὰ μὴ ὑπάρχῃ μόνιμος ἐγκαταστάσεως γεωργῶν, ἀλλὰ νὰ μετατίθενται ἀπὸ τὸν τοῦ εἰς τὸν ἐπανερχόμενον μετὰ καιρὸν εἰς τὰς αὐτὰς γκάιας, ὅπως γίνεται ἐν Ἁσίᾳ, ὅπως πράσσουν οἱ Κοῦρδοι, καὶ δὲ αὐτοῦ τοῦ τρόπου προτίθενται νὰ ἐργασθῶσιν ὑπὸ τοῦ πολιτισμοῦ. Εἰ τὸν δὲ συνδέσατε τὴν γεωργικὴν τάξιν μετὰ τῆς γῆς, μὴ ἑλπίζετε ἀνάπτυξιν τῆς γεωργίας. "Ο, τι ἐπράξατε διὰ τῆς διαθέσεως τῆς ἐθνικῆς γῆς, καὶ ἀνομολογοῦν, ὅτι πολὺ χρεωστείται τοῖς τοῦ ἐποίημα τῶν οἰκονομιῶν εἰς διαφόρους ἐποχὰς καὶ πρῶτον ἐργασθῶσιν, ὅταν καταστήσῃ τοὺς γεωργοὺς ἰδιοκτήταις, διὰ τοῦ Νόμου τοῦτο τέλεσθε νὰ τὸ καταστρέψητε, ἐπαναφέροντες τὸν νομικικὸν βίον, καὶ τὰς αἰγας πλακωμένας εἰς τοὺς ἐγκαταλελειμμένους ἄγρας.

ΣΟΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Μὲ τὰ εἰκοσι λεπτὰ τὸ στρέμμα θα ἐπέλθουν αὐτὰ τὰ κακά;

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Τῶρα τὰ λέγετε 20.

ΣΟΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Μὴ πὼς τὰς δραχμὰς διὰ τοὺς ἀρστήρας βόσκει αὐριον δὲν θὰ τὰς κάμητε 20;

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Εἰς διάστημα πόσων μηνῶν μεταβάλλατε γνώμην;

ΣΟΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Τί σημαίνει αὐτό, ἡ νομοθετικὴ ἐξουσία θ’ ἀποφασίζῃ.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Εἴδο τί κείται τὸ πρόβλημα, νὰ εὑρθεί τοιοῦτο ἀνυπέρβλητον, μὴ ἐπιθετικῶν αὐξήσεως.

ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΣ. Δὲν ὑπάρχει σύστημα φορολογικόν, εἰς τὸ ὅποιον ἦ φόρος νὰ ἴναι ἀμεταβλήτας; εἰς τὴν Γαλλίαν δὲν ὑπάρχει τὸν ποσοτικὸν σύστημα, ἀλλὰ τὸ διακεκρίτου· ἢ ἐκα προσδιορίζει ἡ Βουλή τὸν φόρον καὶ ὅπως δύναται νὰ παραδεχθῇ τὰ 180 ἐκατομμύρια, δύναται ἐπίθεσι νὰ τὰ κάμη 200 καὶ 500.
ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛ. ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΔΙΑ ΤΟ 1881 513

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Το σύστημα τούτο, το ὅπων φέρετε, εἶναι ἡ διαστρέβλωσις ἐκείνου (Θόρυβος). Δέχομαι διακοπάς, ἀλλ' ὅταν προβαίνετε εἰς ἀδιεξόδους ἀναπτύξεις, ὅτι δὲν προφθάνω ν' ἀντιληπθῶ, ἀπλῶς ἄρωμαὶ ἄρωμαίτε. Ζητήσατε τὸν λόγον, νὰ μὲ πείστη, ὅτι αὐτὰ, τὰ ὅποια λέγω, δὲν εἶναι ὀρθὰ ἐπιθυμοῦ ν' ἀκουῶ μετὰ μεγάλης εὐχαριστίας πᾶσαν ἀνασκευήν (Θόρυβος).

ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΣ. Ἐπιτεί με η τὴν διάταξιν, ἡτις καθορισε τὸ ἀμεταδιάτητον τοῦ φόρου.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Θέλετε νὰ ἔχω ἐδῶ τὰ ἐγγράφα (Θόρυβος), ἀποδείξεις; Μὲλετήσατε, νὰ τὸ ὅμορπη. Λέγω, ὅτι τὸ σύστημα τῆς δικαστῆς καὶ κατ' ἐμὲ ἐφαρμοζόμενον εἰς τὰς ἀσκετικὰς γαίας, ὅσοι ἀπολύτως, εἶναι ὀλέθρου, καὶ εἶναι ὀλέθρου, διότι δὲν περιέπει τῶν ἀγώνων γαίας. Τὸ γαλλοκρινόν σύστημα ἔχει ἀξιόν ἐπιστημονικῆς, ἀλλ' εἰς τὴν ἐφαρμογὴν του διενήκεται ἄτελες, διότι ἀδύνατον εἶναι νὰ φθάσῃ εἰς τὴν ἴσονομίαν καὶ ἂν νοὶ Γάλλοι ἐπὶ 80 ἢτο ἐργαζόμενοι καὶ καταβάλλοντες τοσοῦτος διαπάνω, δὲν ἔρθασαν, νὰ λύσου τὸ πρόβλημα, εἶναι ἀποδείξεις, ὅτι μὲν ἐλθοῦν, ὡς ἐλέπορεν. Εἰς αὐτὴν τὴν θεωρίαν ἐρθασαν, διὰ νὰ σώσωσι τὴν κοινωνίαν καὶ ν' ἀφαίρισοτα τὰ συμφέροντα τῆς γεωργίκης τὰξιως, ἀλλ' ἐπὶ τέλους δὲν ἀποκρύφεται καὶ ἡ ἐντελὴς κατάργησις τῆς ἐγκεκριμένης φορολογίας.

Τοῦτο εἶναι ἡ μοιραία τοῦ μέλλοντος, ὡς θέλουσι μ', ἐπιτρέψει νὰ ὁμολάβω τὴν πρότασιν αὐτῶν οἱ τέσσαρες συνάδελφοι. Ἡμεῖς δὲν ἔφθασαμεν εἰς τὸ πλεύγκαμα, ὡστε νὰ σκεφθῶμεν περὶ καταργήσεως τῆς ἐγκεκριμένης φορολογίας καὶ πρέπει ν' ἀναβάλλωμεν μεγαροσο ἀντικαταστήσομεν ἐκείνο τὸ ποσὸν, τὸ ὅποιον θέλει ἀφαιρεθῇ ἐκ τοῦ πρώτοπλογημοῦ. Ἡμαί ἐφερθή τὸ ποσὸν τοῦτο, πρώτος ἔγνω φέρω ψηφὸν ὑπὲρ τῆς καταργήσεως τῆς ἐγκεκριμένης φορολογίας καὶ θέλω τοιοῦτο ἐμφαντεῖ νῦν ὑπερμνήχθη, ὅτι συνετέλεσα, ἅτις καὶ κατ' ἐλάχιστον, εἰς τὸ ν' ἄνακομμαθῆ ἡ γεωργικὴ τάξις, τὸν ὅποιαν τοιοῦτο πρωτίστων ἔν τῇ κοινωνίᾳ, διότι ἀντέχει εἰς τὰς στερήσεις. Μεταξὺ τῶν γεωργῶν σώζεται ἡ ἀρχικὴ ἀγνότης τῶν ἦδων, αὕτω πληροῦσι κατὰ καὶ πλεύγκαμα μέρος τὰς τάξεις τοῦ προτότοκος καὶ ἔχουν τὸ ἀνθρώπου τάβαμεν ἀνάλογον πρὸς τὴν μιαρολεότητα τοῦ σώματος, διαχρονίζομεν καὶ κατὰ τὴν πισθεράχθην καὶ κατὰ τὸν πατριώτους. Μεγαροσὸ ἡμεῖς ὑπάρχομεν εἰς τοῦτο ἀποτελέσματα, ὡστε ν' ἀπαλλάξωμεν αὐτοὺς, μεθοδίως δὲν ἔλθομεν δηηθῆ.
τὴν στρεμματικήν φορολογίαν καὶ ἐλπίζω, ότι ὁ ἄξιότιμος συνάδελφός ὑμῶν ὁ υπορηγός τῶν οἰκονομικῶν, ὅστις παρήτησε τὴν στρεμματικήν φορολογίαν, διὰ μή καταρτήσῃ τὴν θέση τοῦ υπορηγοῦ, ἐλπίζω, λέγω, νὰ παραστῆσῃ τὴν στρεμματικὴν φορολογίαν διὰ παντὸς, ἐξετάζων αὐτὴν, ὅπως ὑπῆρξεν ἔλεηρα, κατὰ τὴν μαρτυρίαν τῆς ἱστορίας, καὶ θρίων ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων, τὰ ὑπὸ τὴν Βυζάντιον Ἀυτοκρατορίας, διὰ τῆς φορολογίας τούτου συστήματος. Ἐλπίζω, ότι θέλει ἐννοῆσαι, πόσον ἐπικίνδυνον εἶναι, ὅταν εἰς τὸν νομοθέτην ἀπόκειται νὰ προσδιορίσῃ συγχάρις τὸ ποσὸν τοῦ φόρου, διότι καὶ ἕναν ήμείς θήμερον λέγωμεν 20 λεπτά, αὐράμων ὑπορευθήσεσθαι ἐνώπιον ἡμῶν ἅλλος υπορηγὸς καὶ μετ' εὐγλυώττας θέλει παραστῆσαι τὰς ἀνάγκας τῆς παρθένος πρὸς αὐξήσεως τοῦ ποσοῦ, καὶ ἀντὶ 20 θέλει ζητῆσαι 60 ἢ 80 ἢ δραχμῶν β' ἐκαστοῦ στρέμμας. Ἡ γεωργικὴ τάξις ἀπόλυτο, ὑπάρχουσα θέλει ἀνακύψει εἰς τὸ μέλλον, διότι ἐπικεῖται πάντοτε τοιαύτη μεταβολὴ ἀποδοκιμάζων καὶ ἀκριβία. Ὁταν δύνασθε νὰ μεταβάλλετε κατὰ βουλήν τοῦ ποσοῦ ἀνεξαρτῶς καὶ χωρὶς νὰ γνωρίζητε τὴν ποιότητα, καταστρέφετε αὐτὴς τὰς πρῶτας βάσεις τῆς γεωργικῆς ρύθμισιας. Λέγω λοιπὸν, ὅτι τὸ σύστημα τῆς στρεμματικῆς φορολογίας εἶναι τὸ ἀληθινῶτερον, καὶ τούτο ἔθεσαμεν ἐκ τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας.

ΣΩΤΗΡΙΟΥΛΛΟΣ. Μοι ἔπιρρέαζετε μίαν παρατήρησιν:

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Μάλιστα.

ΣΩΤΗΡΙΟΥΛΛΟΣ. Δὲν νομίζετε, ότι αὐτό, τὸ ὁποῖον λέγετε διὰ τὴν γεωργίαν, ότι δύναται νὰ συμβῇ καὶ εἰς τὰ ἄλλα ἐπαγγέλματα; Δὲν ἑμπορεῖ ο νομοθέτης νὰ εἰπῇ, νὰ πληρῶν ὁ παπουτσός 2 χιλ. δραχμ.; καὶ ὁ ἐξωόχος 10 χιλ. δραχμᾶς;

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Δὲν τὸ νομίζω καῦτα, διότι εἶναι ἀδύνατον.

ΣΩΤΗΡΙΟΥΛΛΟΣ. 'Εὰν τούτο ἤγεται ἀδύνατον, καὶ αὐτό, τὸ ὁποῖον λέγετε, εἶναι ἀδύνατον.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. "Οχι! διότι, ο φόρος τῶν ἐπιτηδευμάτων δὲν ἀφορᾷ τὰς τόσον πολυάρημαν ἀπὸ τοὺς παπουτσίδες δὲν τὰ συνάξεις τοσοῦτα ποσά, ὥσα δύνασθε νὰ ζητήσετε ἀπὸ τὴν γεωργίαν.

ΣΩΤΗΡΙΟΥΛΛΟΣ. 'Ἀπὸ τὴν σταράδα, ἀπὸ τὰ ἐλαία, ἀπὸ τόσα ἄλλα προϊόντα, ἀπὸ τὰ ζώα.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Μάλιστα.

ΣΩΤΗΡΙΟΥΛΛΟΣ. Δὲν τὰ συνάξετε, ἀπὸ αὐτὰ;
ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Βέβαια, ἄλλα ἥκ φύγουν ὅλα τὰ ζύμα.

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Ἐξ' ὅνικεν αὐτὸ τὸ ἐλάττωμα, ὁμολογῶ, ὅτι δὲν εἶ


ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Ἐμπιστεύστατος, διότι, παραπτωματικά, ὡμείς εἰσέθη ἐκ τῶν ἐμπροσθότων καὶ ἐν τούτοις ἐπέμενε ἀυτὸ τὸ σύστημα τὸ ὑλοθρείωσα-


ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Μή ποίοις ὄρους;

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Ἐξετάζατε ποιὰ εἶναι ἡ πρόσοδος τῶν γυνῶν αὐτῶν;

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Τὸ ἐξήτασα.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Μόνον εἰς τὴν Τριφυλλίαν.

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Τὸ ἐξήτασα εἰς ὅλον τὸ Κράτος.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Δὲν πιστεύω νὰ τὸ γνωρίζει καὶ αὐτό, τὸ ὅποιον λέγετε, ἐπιτρέψατε μοι νὰ μὴ τὸ πιστεύω.

A. ΚΟΥΜΟΝΔΑΥΡΟΣ. Μὴν ἀκούστε αὐτὰ.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Ἀνακοίνωσας περὶ συναδέλφου σας, ποὺς ἡμιποτός νὰ μὴ τὸν ἄκουσω; Νομίζετε, ὅτι εἰναι πράγματα, τὰ ὅποια δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν, ὅπως δὲν ἐνδιαφέρουν ὑμῖς; Μάλιστα, τὸ δεικνύετε, τὸ εἰπτε.

A. ΚΟΥΜΟΝΔΑΥΡΟΣ. Δὲν πρόκειται σήμερον περὶ φορολογίας.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Τὸ πιστεύω, ὅτι αὐτὰ δὲν ἡμᾶς εἰναι ἐνδιαφέροντα καὶ δὲν τούτο παρετήρησα, ὅτι δεικνύετε μεγίστην ἐνδιαφορὰν, ηὔναμαν ὡμοὶ ἕνεκα τούτου νὰ σὰς εἶπο, ὅτι εἰς ἄλλα ἐνδιαφέρεσθε, servi-

A. ΚΟΥΜΟΝΔΑΥΡΟΣ. Σήμερον πρόκειται περὶ αὐτῶν;

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Νομίζετε, ὅτι αἱ Βουλαί εἰναι προωρείμεναι, νὰ συζη-

A. ΚΟΥΜΟΝΔΑΥΡΟΣ. Πρόκειται περὶ αὐτῶν;

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Βέβαια.

K. ΚΟΥΜΟΝΔΑΥΡΟΣ. Ἐγὼ δὲν δύναμαι νὰ σὰς ἐννοήσω τοτὲ,

K. ΚΟΥΜΟΝΔΑΥΡΟΣ. Ἐγὼ δὲν δύναμαι νὰ σὰς ἐννοήσω τοτὲ,

Dημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Καλλιγρ. 'Εγώ, χύροι, φρονώ, ὅτι εἶναι τὰ σπουδαιότερα συμπέ-
ροντα, ὅσα ἀναγνωτεῖ ἢδεις εἰς τὴν γεωργίαν, εἰς τὸ ἐμπόριον, εἰς τὴν
βιομηχανίαν. Μοι παρενεβάλετε τὴν βιομηχανικὴν τάξην, καὶ μοι εἶ-
πατε, ὅτι δυνάμεθα νὰ πράξομεν τὸ αὐτὸ καὶ εἰς αὐτὴν, ἀλλὰ ποῖος
θὰ φαντασθῇ, ότι δύναται νὰ εἰσπράξῃ μέγα ποσὸν εἰς αὐτῆς τῆς τά-
ξεως; οὔτεις, ἀλλὰ ἐκ τῆς γεωργικῆς τάξεως μέγα ποσὸν ἔχει νὰ εἰσπράξῃ,
διότι εἰς τὴν γεωργικὴν τάξην εἶναι δὲ πλούτος καὶ ἐκεῖ σπεύδει ὁ φορολόγος. Ἀλλὰ λέγων ταῦτα συνάμα διακοιλοῦ τὸ σύστημα, τὸ ὅποιον εἰσῆλθη, τὸ ὅποιον ἐγὼ νομίζω, ὅτι εἶναι σύστημα
ἀνακυψίας τῆς γεωργικῆς τάξεως, σύστημα μεταβατικὸν, σύστημα
προπαρασκευαστικὸν ἑκείνου, εἰς τὸ ὅποιον ἐντὸς ὀλίγου θέλομαι ἤθε-
σαι. Θέλομεν πεισθῇ ἐντὸς ὀλίγου, ὅτι δὲν θὰ δυνηθῶμεν νὰ συναγω-
νισθῶμεν εἰς τὴν παραγωγὴν πρὸς τὴν Ἀμερικήν, ὅτι δὲν αὐτῆς θέλει
τοσοῦτον καταβληθῇ ὁ ἐγχώριος παραγωγὴ, ἐπεὶ δὲν θὰ δυνηθῶμεν
νὰ ἀποφύγωμεν τὴν κατάργησιν παντὸς φόρου ἐπὶ τῆς γεωργίας τῶν
ἀσκετῶν γοιών. Δὲν εἶναι λοιπὸν ἀνάγκη, νὰ εξετάσωμεν τὸ σύστημα
τῶν ἀποτριώνων κτηνῶν λεπτομερῶς, διότι ἄρκει, ὅτι εἶναι σύστημα
ἀνακυψίας, ἄρκει ὅτι ἡ γεωργικὴ τάξης ἀπηλλάγῃ ἀπὸ τῶν πλεί-
στων καταπίστων καὶ καταθήσεων, καὶ ὅτι ἀπηλλάγῃ, ὥσιν μόνον
κατὰ ποσὸν, ἀλλὰ καὶ κατὰ ποιῶν, διότι ἀπαξ συναχθέντων τῶν
καταλόγων κατὰ τὰς περιφερείας, προφανῶς σταθερὰ καὶ παγία ἡ
βεβαιότης, καὶ οὐδὲν άλλο υπολείπεται, εἰμὶ μόνον ἡ εἰσπραγία, τὸ
μόνον ἐργὸν τῆς ὁικονομικῆς ὑπηρεσίας εἶναι ἡ δύνα τῶν εἰσπρακτῶν
ἐνέργεια. Δὲν ἀρκοῦσον ὅμως ταῦτα, διότι δὲν ἐπιτρέπεται, νὰ ἴσχεο
ἀλλάφορο καὶ ὡς πρὸς τὰς Ἰονίους νῆσους: σκεπάζομεν ὡς νομίζομεν
περὶ τῆς γεωργικῆς τάξεως τῆς λοιπῆς χώρας, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
μὴ βίωμεν ἐν ἡλέκτρον ἐπὶ τὸ σύστημα, τὸ ὅποιον ἐκεῖ ἐπικρατεῖ,
δὲν ἔχει τάχα ἀνάγκην καὶ ἐκεῖ ἐνθαρρύνεισθαι ἡ γεωργικὴ τάξις;
Δὲν ἔχει ἀνάγκην ἀνακυψίας; Τὸ σύστημα, τὸ ὅποιον εὐρύκομον ἐκεῖ,
δυνάμεθα νὰ τὸ δομάσωμεν ἀριστοκρατικῶς, καὶ ἐλπίζω ὅτι οἱ συνάδελ-
φοι ἐκ τῆς Ἐπτανήσου, ὅταν τὸ εξετάσωμεν θέλουσιν εὐρύθρον σύμφωνο
ὁποῖος. Ἐκεῖ φορολογεῖται ἡ εἰσαγωγὴ καὶ ἡ ἐξαγωγὴ, ἡ εἰσαγωγὴ εἶναι
ἡ κατακλώσεις, καὶ τάσα εἰσαγωγὴ ὑποκειται εἰς τὸν φόρον τῆς
κατακλώσεως; κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον φορολογεῖται ἡ ἐξαγωγὴ αὐτὸ
ποιῶν σημασίαν ἔχει; Φορολογοῦνται τούτοισι μόνα τὰ προϊόντα τῆς
ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ΠΕΡΙ ΦΩΡΟΛ. ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΔΙΑ ΤΟ 1881 517

γῆς, μόνος ὁ γαιοκτήμων, ὁ δὲ κάτοικος τῶν πόλεων δὲν συντελεῖ εἰς αὐτὸν τὸν φόρον: εἰναι φόρος, ὁ ὁποῖος ἐπιβαρύνει μόνην τὴν γεωργικήν τάξειν, ἡ δὲ τάξει τῶν κατοίκων τῆς πόλεως δὲν φορολογεῖται.

Θ. ΖΕΡΒΟΣ. Ὅλα ἁνάποδα τὰ λέγετε, οἱ λεγόμενοι μεγαλοκτη-

ματίαι κατοίκοι εἰς τὴν πόλιν.

ΚΑΛΑΠΑΣ. Ἕσσει τὰ θεώρειτε ὅλα ἁνάποδα. Διατί νὰ μὴ τὰ θεω-

ρῆσιν πρὸς στιγμὴν καὶ ἐγὼ; Λέγω λοιπὸν, ὅτι αὐτὸς ὁ δασμός, τὸ τέλος ἐπὶ τῆς ἐξαγωγῆς, βαρύνει τὴν παραγωγὴν ἐκ τῆς γῆς, ἡ δὲ λοιπὴ παραγωγὴ δὲν φορολογεῖται; διατί νὰ μὴ φορολογήται καὶ ἡ λοιπὴ παραγωγή; Ἡ παραγωγὴ ἐκ τῆς ἱδιοκτησίας τῆς ἀτακῆς, ἡ παραγωγὴ ἐκ τῆς βιομηχανίας διατί νὰ μὴ φορολογήται; Τοῦτο κατὰ τὴν γνώμην μου εἶναι ἀριστοκρατικὸν, εἶναι σύστημα, τὸ ὅπως ἔγει βάσιν τὸ ἀριστοκρατικὸν πνεῦμα τῶν πόλεων. Τοι ὁποῖον σύστημα δὲν ἀρμοζεί εἰς τὴν ἐποχὴν ἡμῶν, καθὸ ἐν πρὸ πάντων ἐπικρατεῖ τὸ δημοκρατικὸν πνεῦμα, καθὼς ἔλεγεν ὁ Ῥόσσι: «la démocratie
coule à pleins bords».

Δὲν ἔννοι νὰ μεταφέρουμεν ἁμέσως τὸ σύστημα, τὸ ὅπως ἐνταῦθα ἐπικρατεῖ, ἕξαπλή, ἄλλα μοι φαίνεται, ὅτι πρέπει, νὰ προπαρασκευά-

σωμεν καὶ ἐκεῖ ἀνακυψίν τῆς γεωργικῆς τάξεως, εὐφράσκω δὲ αὐτῆς τὴν προπαρασκευήν δυναμένη νὰ γίνῃ διὰ τῆς ἐλαττώσεως τοῦ φόρου ἐπὶ τῆς ἐξαγωγῆς. Καθὼς εἶναι γνωστόν, ὁ φόρος ὑπὸ τὸ πρὸς 19 1/4\% εἰς ὅν προστίθενται καὶ ἄλλοι δημοτικοὶ δασμοὶ, ὡστε φθα-

νομεν εἰς 21 καὶ ἴσιον 1/4. Λάθετε παραθείματα τὴν σταφίδα ὑπὸ

τοι ὁποῖον φορολογίαν καὶ συγκρίνατε πρὸς τὴν φορολογίαν τὴν ἐνταῦθα. Εἴκοσι ἐν καὶ ἴσιον 1/4 φορολογεῖται ἡ σταφίς, καὶ εἶναι 21 1/4 ἐπὶ τῆς ἀκαθαρσίας παραγωγῆς. Λοιπὸν ποῖος εἶναι ὁ φόροι ἐπὶ τῆς καθαρᾶς παραγωγῆς; 42, 43 καὶ ἴσιο καὶ 50\%, τὸ κάτω συμβαίνει καὶ ἐπὶ τοῦ ἔλαιου, ὡς καὶ ἐπὶ πάσης ἄλλης παραγωγῆς. Εἰναι ὅμως ὁρθόν, νὰ καθυστεράζωμεν τὸ ἐπίλοιπον κράτος εἰς τοι ὁποῖον φόρον 50\% ἐπὶ τῆς καθαρᾶς παραγωγῆς; βεβαιῶς ὡρίμοι. Φρονοῦ λοιπὸν, ὅτι ὁ φόρος ὑπὸ τοῦ καθαρῆς παραγωγῆς, καὶ διὰ τοῦτο δὲν εἶναι παράδοξον, διατί τὰ κτήματα ἐν Ἕπτανόντῳ εἶναι εἰς εὐτελή τιμῆν, διατί τὰ κτήματα ἐκεῖ, καὶ μάλιστα τὰ ἄγροτικα, δὲν ἔχουν ἄγοραν τιμῆν. Βλέπετε περιο-

σιας, αἱ ὁποίαι εἶναι μεγάλης παραγωγῆς καὶ ὅμως οὐδεμίαν ἄξιοι ἔχουν, διότι ὁφέλειαν δὲν παρέχουσιν εἰς τὸν ἰδιοκτήτην. Αὐτὰ καλλιεργοῦνται.
υπό ἐπιμόρτων, οἵτινες λαχανάνου πρῶτοι τήν μόνην ἀπομένουσαν ὠρέλεαι, εἰς δὲ τὸν ἰδιοκτήτην αὐτῶν ὑπολείπεται. Λιτία εἶναι ὁ φοβερὸς ὄγκος τοῦ φόρου. Ὁ κάτοικος τῆς πόλεως συνείδησε τις ἡς ἐν ἀτελείᾳ καὶ ἀκαταχρήτως καὶ νομίζει τούτῳ εὐεργετικώτερον. δὲν εἶναι τῶν ψευδείς ἐκεῖνο, τὸ ὅπουν παρετήρησαν ὁ κ. Ζερβός. πολλαὶ ἐξ αὐτῶν τῶν κτηματικῶν ἀγροτικῶν κτημάτων κατοικοῦσαν τὰς πόλεις καὶ ἐν τούτοις νομίζουσαν, ὅτι δὲν πεῖρονται ἐκ τῆς φορολογίας.

Θ. Ζερβός. Αὐτὸ εἶναι ὀρθότατον.

Καλαπάτης. Δύναται νὰ ὀνομάσητε καὶ τοῦτο ἀνάποδον;

Θ. Ζερβός. Αὐτὸ μάλιστα εἶναι ὀρθόν. "Ὅταν ἐπιτε, ὅτι οἱ κάτοι-
κοι τῆς πόλεως δὲν πληροῦν, αὐτὸ ἦτον ἐσφαλμένον, αὐτὸ δὲ, τὸ ὅπουν λέγετε τάρα, δὲν εἶναι ἐσφαλμένον.

Καλαπάτης. Λοιπὸν πρέπει νὰ ἀρχίσωμεν νὰ ἐλαττώσωμεν βαθμηθοῦν καὶ οὐχι αἱρετικώς τὸν φόρον τῆς εἰσαγωγῆς, ἀντὶ 19 1/₄₉ νὰ τὸν ἐλαττώσωμεν εἰς 16 1/₄₉ον, ἢτοι νὰ καταλαβάσωμεν 3 1/₄₉ον βαθμηθοῦν δὲ νὰ εἰσαγάγωμεν τὸ λοιπὸν φορολογικὸν σύστημα καὶ εἰς τὴν Ἑπιτά-
γησιν, ὃχι ἀμέσως, ὅπως ἐπικρατεῖ ἐντεῦθες, νὰ εἰσαγάγομεν τὸν φόρον ἐπὶ τῶν οἰκοδομών, ἀλλὰ μετριώτερον ἀντὶ 5 1/₄₀, 1 1/₄₀ τοῦ φόρου τῶν ἐπιταχυμάτων καὶ ἔρεξης, ὃς ὅπως ὑπάρχει, ἀλλὰ πολὺ μετριώτερον, ὡστε ὁλὸς καὶ ὁλος ὁ κάτωκος τῆς πόλεως νὰ συνείδησι εἰς τὴν μετοχήν εἰς τῶν φόρων καὶ νὰ γίνῃ διανομὴ τοιαύτη, ὡστε βαθμηθοῦν νὰ ἐπέλθῃ τὸ ἀποτέλεσμα, ὡστε οἱ φόροι νὰ μὴ ἐπιβαρύνουν μόνην τὴν γεωργικὴν τάξιν, πλὴν ὅσον ἀφορμὴ τὸν φόρον τῆς κατακαλύσεως.

Ἡ τοιαύτη φορολογία, εἶναι ὄσονένειστε καλλιτέρα, τείνει πρὸς τὸν αὐτοῦ κροταλίδων τῶν κοινωνικῶν, πρὸς τὴν ἀνάπτυξιν τῶν γεωργικῶν δυνάμεων τῆς κοινωνίας καὶ πρὸς τὴν ἐλευθέραν λειτουργίαν αὐτῶν.

Νομίζω λοιπὸν εἰ ὅσοιν ἐξέθετε, ὅτι ἔχεχανα τὴν πεποίθησιν μου, καὶ ἑξωνήθην νὰ καταστήσω παθικὰ, ὥσα ὑποστηρίζω, ὅτι ὁ φόρος τῆς ἄκάτης δὲν δύναται, ὅτι τὸ σύστημα, τὸ ἦν ἔκθεσιν, καὶ ἐνελεῖ εἰς ἀνακύρωσιν τῆς γεωργικῆς τάξεως, τὸ δὲ σύστημα τῆς στρεμματικῆς φορολογίας εἶναι ὄσονον ἄλλον, διότι δύναται νὰ ἀνακεραθῇ τὸν φόρον εἰς τοιούτον ποσὸν, ὡστε νὰ ἐπιβεβαιώσῃ καταστροφή εἰς τὴν γεωργικήν τάξιν καὶ διότι τὸ σύστημα αὐτό ἐπιβάλλει τὸν φόρον, εἰτε ὑπάρχει πρόσοδος, εἰτε μὴ, εἰτε εἶναι τὸ ἐτος εὐτυχές, εἰτε ἀτυχές, ἐνεκά τούτου δὲ ἐπερχεται ἡ ἐφαρμόξιμη τῶν κτημάτων,
ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛ. ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΔΙΑ ΤΟ 1881

η καταστροφή κάτων, ήτις, επαναλέγω, έφερε τήν πτώσιν τῆς Βυζαντινής αὐτοκρατορίας. Τήν πλήρη κατάργησιν ἀπὸ τούτι δὲν δυνάμεθα νά παραδεχθοῦμεν, διότι εἶναι πράωρον. 'Ορείλομεν προηγουμένοις, ν' ἄντικαταστήσαμεν αὐτήν τὴν ἡλικίαν πρόσοδον, τήν ὑποταλαμήσαμεν ἐκ τῶν δημιουργικῶν καρπῶν, δι' ἄλλης προσόδου, ἰμμένοντες ἐντοσούτων εἰς τὸ σύστημα τὸ ὑπάρχον, τὸ ὅποιον ἐδείχθη λίγα ἀνακοινωστικὰ διὰ τῆς θεωρίας. "Ὅταν ἑμείς ἔχουμε τὰ πράγματα, πρέπει νά προσπαθήσουμεν, νά φθάσωμεν εἰς τὴν κατάργησιν, διότι προβλέπω, ὅτι η γεωργική τάξις εἶναι ἠθικοτέραν νά ἀνταγωνισθῇ πρὸς τὴν τῆς 'Αμερικῆς οὔχ ἢτον ὑμῶν, μέχρις ὅτου δυνηθοῦμεν νά φθάσωμεν εἰς, δὲν θέλομεν ἐγκαταλείψει τὸ σύστημα τῶν ἀρωτωρίων κτηνῶν, τὴν δὲ στρεμματικήν φορολογίαν ὡς νεκρογενήθη θέλομεν ἐνταφιάσει.

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1881

Π. Καλλιμά. Κύριοι, δὲν ἐνόμιζον ποτὲ, ὅτι ο έντιμος βουλευτής Γάρτνος ήθελε γίνει τῶν τεθριπτοῦ ἁρματος τῶν τεσσάρων βουλευ- τῶν ὑπὲρ τῆς καταργήσεως τῆς φορολογίας τῶν στηρίων παράσειρος ἕπος, καὶ γαμικῶν καὶ καλλακίων ήθελε διελθεῖ τόν ἀνθρώπον καὶ ἀπαρατον λειμάζων τῶν ἀντιφάσεως. Ἀπὸ ποικέ ν' ἀρχισώ πρώτης; ἀπὸ τῆς ἀντιφάσεως, ὅτι εἰσιν παρακάλείται πολύτικτε τῆς φορολο- γίας καὶ τῶν συμπεράσματος τῆς καταργήσεως τῆς φορολογίας τῶν δημιουργικῶν; ἀπὸ τῆς ἀντιφάσεως, ὅτι εὐρέθη ἐν ἁπαρακάλείται τῇ ἀντιφάσει τῶν δημιουργικῶν; ἐκ τῆς ἀντιφάσεως, ὅτι τὸ σύστημα τῶν ἀρωτωρίων κτηνῶν φέρει εἰς τὸν ἀναστύπτα καὶ δ' αὐτὸ πρέπει νά καταργηθῇ, διὰ νά προκύψῃ ἄλλη τρανσίτη ἀναστύπτῃ; Ἡ στὴ ποτὲ πιστεύτων, ὅτι ο διευκολύσας ἐπὶ μικρόν ὑπονοήσει τῶν οἰκονομικῶν, ὁ μελετήσας ἐμ- βριῶσε τὴν καταστροφὴν τῆς χώρας, τὴν νομοθεσίαν τῶν οἰκονομικῶν,
τό φορολογικόν σύστημα, τήν ἑφαρμογήν του, ὡσις διὰ μακρῶν ἐξέδρασε
τά οἰκονομικά κατά τήν ἐναρξίν τῆς παρούσης περιόδου, καὶ ἦμεν
τότε προσεκτικοὶ ἀκρατής τῶν λόγων του, ὡσις οὐδέποτε ἄφωνοι φω-
νίν κατά τῆς δεκάτης, ὃτι μετά τήν πτώσιν τῆς δεκάτης τί ἀνεύρε
σφαλέων εἰς τήν στρεμματικήν φορολογίαν· οὐδὲν ἀλλο, εἰμὶ, ὃτι
ὑποστηρίζετο ἐκ μόνων ψέφων 23. Καὶ κρίνεται τάχη σύστημα φο-
ρολογικόν ἐν τούτοι καὶ μόνον, ὃτι εὑρίσκονται μόνον 23 ψέφοι πρὸς
ὑποστήριξιν του, 'Ἀλλ' ἐστώ· δὲν ὑποστηρίζει τό σύστημα τῆς στρε-
ματικῆς φορολογίας· αὐτήν τήν στιγμήν ἔφρατε νὰ περιμένη νὰ
σχηματίσῃ σύστημα φορολογικόν, καὶ ἦδυνατο νὰ παραστῆθη ἐπὶ
tοῦ βήματος, διὰ νὰ εἴτη ως μέγα νόημιον: δὲν μ᾽ ἐφέρατε σύστημα
ἀλλο, καὶ εὑρίσκομεν ἐν ἀπορία, βοηθήσατε μὲ, δοῦτε μοι σύστημα,
tο ὑπόστιο νὰ δυνηθῇ νὰ ὑποστηρίξω, διότι οὐδὲν ἔχω ἐν τῇ κεραλῆ
μου, τὸ δὲ σύστημα τῶν ἀροτήρων βαῦν ἀποστήριζαμαι, καθὼς ἐκα-
χέθην παρὰ τοῦ νῦν ἄρχηγοῦ τῆς ἀντιπολιτείας, καὶ διὰ τοῦτο
προτιμᾶ τήν κατάργησιν του. 'Ἀλλα ποῦ εἶναι τὰ ἐλαττώματα, τα
ὑπόστα ἐξέδεσεν; Ἡπείρησε μόνον, ὃτι θέλει ἡμιλήσει περὶ ἐλαττώμα-
των, καὶ ἤπειρήσει προκλήσεις, ἀλλ᾽ ὅμως δὲν ἐδυνήθη νὰ εὐρή
ἐλαττώματα, εἷς ἐναντίαις εὑρε ὑποτήρια καὶ ὁμολόγησε τὸ μέ-
γατον τῶν προτερήματος, τὸ τῆς ταχείας καὶ ἀκριβοῦς βασικοῦς
καὶ τῆς ἀσφαλοῦς εἰσπράξεως, ὡστε εἶναι τὸ μέγατον τῶν προτερ-
μάτων πάσης φορολογίας, διότι εἰσέρχεται ἀμείωτος ὁ ὅλος τοῦ
φορολογομένου εἰς τὸ δημόσιον ταμείον, καὶ δὲ ὅλως τῶν ὁχετῶν
ἀνερχομένος εἰσέρχεται ἀκαταλλαξίας, καὶ οὐδὲν ἀπόλλυται. Ὡς ἦκοῦσατε,
ἐθεώρησαν παρὰ τοῦ ν. υποργοῦ τῶν οἰκονομικῶν, ὃτι ὁ φόρος οὐκοῦ,
ἀνερχόμενος εἰς 1,320,000, εἰσεπράξθη κατά τὸ πλεῖστον, καὶ μικρὸν
μόνον ὑπολείπεται, διότι μέχρι τῆς 31ης Δεκεμβρίου εἰσεπράξθησαν
1,200,000· ἔκτοτε δὲ εἰσεπράξθησαν βεβαιός καὶ άλλα ποσα. Ταῦτα
συνέδωσαν κατὰ τήν πρῶτην ἑφαρμογήν, καθ᾽ ἣν ἐθράδυνεν εἰς
ἀνάγκης ἡ βεβαιώσης, διότι μόλις, νομίζω, ἐπερετώθη περὶ τῶν Σε-
πτέμβριον, ὥσπερ δὲ ἡ βεβαιώσης αὐτὴ ἐστάμεναι καὶ εἰς τὸ μέλλον.
Εἰς τὸ εἶπες ἡ ἀναθεώρησις, ὡστε ἀπαίτεται, διότι, εἴτε ἐξέλιξαν κτήνη,
εἴτε προσέθησαν, εἶναι μικρὰ ἐργασία. 'Ἡ εἰσπράξεις ὑπεδέγαθε εὐ-
κολοτάτη καὶ ἀκεὶ ζημίας καὶ ἐλαττώσεως τοῦ ποσοῦ, τὸ ὑπὸστον
βλάπτηκεν εἰς τὸ δημόσιον ταμείον. Ὡμολόγησε λοιπὸν ὁ
ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΔΙΑ ΤΟ 1881

Π. Βουλευτής Γρήγορος το μέγιστο των προτερημάτων, ποιον δ' εύρεν ἐλάττωμα; τὴν ἀνισότητα. Ἀλλ' ἡ ἀνισότητα εἰναι τὰχα λόγος πρὸς καταργηθὸν φόρον; Τότι ἔπρεπε νὰ καταργήσομεν ἀπαντάς τοὺς φόρους. Ἄρα εἴτε τις, ὅτι ἐπὶ τοῦ φόρου τῶν ἐπιτηδευμάτων ὑπάρχει μεγάτη ἀνισότητα; ἔδω ὑπάρχει φόρος, ὁ ὅποιος νὰ φέρη εἰς τὴν ἀκριβείαν τῶν ἀναλογιών, καὶ τὰ τελευτατα συστήματα, τὰ ὅποια ἐφαρμόζοντα διὰ τῶν τελευτηρίων μέσων, διὰ τῆς ἀκριβείας τῆς ἐπιστήμης καὶ διὰ τῆς εἰλικρινείας τῶν ὀργάνων, φέρουν εἰς τὴν ἀνισότητα. Δὲν πρέπει λοιπὸν νὰ εἴπητε, ὅτι καταργοῦ φόρον, διότι φέρει εἰς τὴν ἀνισότητα, καὶ ἐν τῇ ἀνισότητῃ ἔγκειται ἡ ἀκριβία; δὲν εἶναι μεγαλειτέρᾳ ἡ ἀκριβία, ἐνῶ εὐκακολουθεῖται φορολογοῦντες τοὺς λοιποὺς; Καὶ πάς ἀνέγεισε αὐτὴν τὴν ἀνισότητα;

Αὐτὸς ο τρόπος τοῦ σκέπτεσθαι, κύριοι, μὲ ἑνιμμίζει περιέργων προβλημάτων τῆς μεταφυσικῆς ἐκ τῶν ἀλλιών, τὰ ὅποια δίδουν πρὸς ἄσκησιν, εἶναι δὲ ὁ asinus metaphysicus. Ἡποθέσουμεν, ὅτι ο νομοθέτης εἶναι ὁ asinus metaphysicus, ὅστις ἔχει ἐκ δεξιῶν καὶ ἐκ εὐνομίων ἄχριν τῆς αὐτῆς ποιότητος καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ ποσὸν· πρὸς ποιὸν μέρος κατὰ προτίμησιν θέλει στραφῆ νὰ φάγῃ; πρὸς δεξιά, πρὸς ἀριστερά; Ὑποθέσουμεν, ὅτι εἴκατερωθεὶ ἐπιστὰ ἡ αὐτὴ δύναμις. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἄλυτον, καὶ, ὅπως ὁ asinus metaphysicus μὴ τρώγων ἀπονύσκει, οὕτως ο νομοθέτης καταργεῖ τὸν φόρον, ὅπως μὴ περιπέτεια εἰς τὴν ἀνισότητα. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἄγαν ἀκρίβεια τῶν πραγμάτων, αὐτὸ εἶναι τὸ ἄλυτον πρόβλημα, τὸ ὅποιον ἐδο ἐλύθη, οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ λυθῇ, διότι ἡ αὐτὴ δύναμις ὑπάρχει καὶ πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ πρὸς τὰ ἀριστερά, τὸ αὐτὸ ἄχριν, ἡ αὐτὴ ποιότης, τὸ αὐτὸ ποσὸν δὲν δύναται λοιπὸν νὰ στραφῇ οὔτε δεξιά, οὔτε ἀριστερά, αὐτὸς ὁ asinus metaphysicus (Ὑποθέσεις).

Αὐτὰ συμβαίνουν, ὅταν θέλῃ τις νὰ ἐπιτείνῃ τὰ πράγματα εἰς τὴν ἄσχατην ἀκρίβειαν καὶ νὰ εἴητε; δὲν θέλω νὰ ὑπάρξῃ οὔτε ἡ ἐκλασίστη σκιά ἁνισότητος. Καὶ τοῦ εἶναι ἡ ἁνισότητα; διότι, λέγει, εἰς τὸν μεγαλοκτήμονα χαρίζετε φόρον πλείοντον παρὰ εἰς τὸν ἄπλου περιπλήρων, δὲν διατηρήσητε τὸν φόρον ἐπὶ τῶν ἄρσηρον βοῶν. Ἀλλ' ἡ ἁνισότητα εἶναι πολὺ μείζον, ἵνα τὸν καταργήσητε. Διότι, ὅταν ἀπαλλάσσητε τοῦ φόρου τὸν μικρὸν κτηματικῶν, τὸν ἐξισώσατε πρὸς τὸ μηδέν, τὸν χαρίζετε ἐν μηδενικῶν, ὅταν δὲ ἀπαλλάσσητε μεγάλον κτηματικῶν,
χαρίζετε πολλά μηθηνάκα, και τί άλλο πλήν μηθηνακών διαθέτει νά δού
ρήση ο άντιμος βουλευτής Γόρτυνος; Διά τῆς καταρρήσεως λοιπῶν φθά
νετε εἰς μεγαλείτερον ἀνίσοτητα. Καὶ εἶναι ἄπορον πῶς τόσον ἄπλοι
πράγμα διέφυγε τόν άδικόν νοῦν τοῦ βουλευτοῦ. Καὶ ἐνῷ διέγρατ' τῆς
άκρας ὀξυνοίας τοῦ ἐδώκεν εἰς τῶν ν. Πρωθυπουργόν ἄνευρόν τῆς ἀντι
φάσεις τοῦ, πῶς δὲν ἔβασκες τήν εὐφύσιον τοῦ, ν' ἀνεφαρχή σύστημα
φορολογικοῖς κατάλληλον; Η' ἀκρα ἀνίσοτης ἐνδέχεται γιανότι νά φέρῃ
κακά ὑποτελέσματα, ἀλλ' ἡ σχετική ὑπάρχει εἰς πάσαν φορολογία.

"Ερχομαι, χύριο, εἰς τῶν ν. ὑπουργῶν τῶν οἰκονομικῶν, μετὰ τοῦ
ὑπογού ἐξω βαρυτέραν συζήτησιν, διότι, θέλων νά ὑποστηρίξη τοῦ
σύστημα του, πρὸ πάντων ἐξεισένεν, ὡς οὐδεὶς ἄλλος δύναται νά
ισχυρεθῇ γνώσεις περί τοιούτων πραγμάτων. Γνωρίζωμεν τήν μακράν
πείραν του καὶ τὰ φροτά του καὶ τῆς ἐργασίας του. Δὲν ἐπταίτι εἰς
τούτων, ὡς δὲν περίποτε πολλάκις καὶ ὁ μακόλ άμπευρος εἰς μέ
γιστα λάθη, καὶ τῶς τότε τὰ λάθη αὐτοῦ εἶναι βαρύτερα τῶν ἄλλων,
καθὼς λέγων, ὡς καὶ ο' Ὀμήρος ἐνώτε κοιμάται, καὶ ὁ
ἐγών τῆς γνώσεις τοῦ υπουργοῦ τῶν οἰκονομικῶν δύναται νά κοι
μάται, Et aliquando bonus dormitat Homerus.

'Εκθέτων τὸ σύστημα του, τοῦ ὑπουργοῦ τῶν οἰκονομικῶν ἐξῆκε
τήν ἄρχην, ἐξ ἡς ὀφροφθη, καὶ δυσαναγκήτησε, διότι ἡθέλησα νά
to υπομνῆσω περὶ τῆς ἄρχης, ὅτι δὲν ἀπέτυχε. Τιρόντι άμεσου ἡ ἄρχη,
ἐξ ἡς ὀφροφθη, καταφάσθηκε σφαλέρα καὶ ἁγους άναγκαιος εἰς τὸ
σφάλμα, εἰς τῇ περίπτεσε, διότι έθεσαν ὡς, ἄρχην, ὧν, ἡ γνή πρέπει νά
φορολογηται. Λοιπῶν ἡ φορολογισμένη, ἤτι εἶναι ἡ γνή. Αυτὸ εἶναι τὸ
πρῶτον σφάλμα, εἰς τὸ ὑπόγεον περίπτεσε, καὶ εἰς τούτο τὰ ἐπιλογα.

'Εγὼ ἀπαντῶ εἰς τοῦ κ. υπουργοῦ, ὡς ἐγὼ μέγιστον λάθος νά λέγη,
ὅτι φορολογεται ἡ γνή, διότι εἶναι κτήμα, εἰς τῇ διατην, δὲν
φορολογεῖται ὑπὸ πολλοίς μου, δὲν εἶναι κτήμα καὶ αὐτοῖς; Ἀλλ' δὲν
φορολογεῖται ἡ γνή καθ' ἀιῶναν, ἀλλ' ἐκ τῆς γῆς παραγωγή εἰς
tῆς θεοῦργα, διότι, τοῦ φθάνομεν ὅταν δεχθόρων ὡς ἀξίωμα, ὅτι
φορολογεῖται ἡ γνή; Ἐθέλη φορολογήσει τότε ἐπὶ ἐπατόβεις τὰ
κεφαλαια, ἐπὶ ἐκατάλησε σώτως, καὶ ἐὰν ἡ γνή ἢ ἔχει ἄξιον 100 καὶ ὡς σφέντικην χρήσης 10, ἡ γνή θέλει ἐχεῖ τὸ ἐπόμενον ἐτος 90, καὶ ἐντὸς ἐκατάλησι
ἐκατάλησε τὴν ἄξιον τῆς γής, καὶ πρέπει νά διωξητε τὸν ἰδιοκτήτην
ἐκ τοῦ κτήματος, καὶ σύμων φθάνετε εἰς τὴν ἐξόντωσιν. Δὲν δύνασθε
νά φορολογήσετε τήν γην ώς γην, άλλα τά προϊόντα τής γης. Ούδέν σύστημα θέλετε εύρει φορολογικόν πεπολυτισμένου Κράτους, τό οποίον στηρίζεται επί τής βάσεως, ότι η γη είναι κτήμα, και έπειτα είναι κτήμα, διά τούτο φορολογείται· τότε έπρεπεν άλα τά κτήματα νά φορολογούνται, καί τούτου γενομένου, θά φθάνετε εις τήν καταστροφήν ἀρέσκως. Ἄμα κλέιστε τούς ὅρθιαλα καί δέν προσέχετε, τί φορολογείτε, δέν παρακολουθείτε τήν παραγωγήν· ἡ παραγωγή διά σας δέν είναι στοιχείον φορολογίας, καί τούτο πιστεύοντες περιπλέκετε εις τό ἑσχατον άμάρτημα.

Τί είναι τό σύστημα σας; Φορολογού τό στρέμμα, καί δέν έξετάζω, ἢν τό στρέμμα έχει παραγωγήν. Σας είπον, ότι άνευ ἐπιγνώσεως ἑπαναλαμβάνετε τό σύστημα τό Βυζαντινόν, καί τούτο πάλιν θέλω σας δείξει, διότι καί εκεί δέν ἔδωκαν προσοχήν εις τήν παραγωγήν, ἄλλα εἰς τήν ἑκατον τής γης, εἰς τό στρέμμα. Ἔχετε κατηγορίας γαίες ἐξηκρίκη, πεδίνακα καί τά τοιαῦτα.

ΚΟΙΝΩΝΙΑΟΥΡΟΣ. (Πρωθυπουργός). ῾Υπάρχει καί κατηγορία διά τάς καλλιεργούμενας.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Δέν ἕξερα, ἢν ύπάρχῃ εἰς τό νομοσχέδιον. Θά σας φέρω ἐν παράδειγμα, ἵνα σας δείξω εἰς πόσην πλάνην ἐφιέντεται κάτω ἡ κατάστασις, ὡς τά δέν παρακολουθεῖ τήν παραγωγήν; Θά σας εἴπον παράδειγμα βεβαιωμένον. Ὡποιόσοτο εἰς τήν Ἀττικήν—διότι ο Χ. ὑπουργός καυχάτα, ότι γνωρίζει καθ' όλην τήν Ἑλλάδα τήν παραγωγήν πάσης γης, πράγμα, τό οποίον εἰναι ὑπεράνθρωπον· ὡς εἶ ὥσπερ νά εἴπῃ ότι γνωρίζει ως ἐγνώστε, ἄλλα ἐκείνο, τό οποίον ἐκεῖνος, δέν ἔπρεπε νά διαφύγῃ τό στρέμμα ἐκείνον, ότις ἀξίω, ότι ἔχει ἀκεραίαν, ἐπί οἰκονομικῶν πραγμάτων—εἰς τήν Ἀττικήν λειτουργούν· ἵνα τήν Ὁρμότο καί τό Κακοσύλιος· Ἐν αὐτῶ ὁ γεωργὸς πρέπει νά σπείρῃ εἰς ἵναι ἡμίσει στρέμμα ἐν μεσιάρκιων, ώς λέγουν, δηλαδή ἡμίσει κοιλόν, εἰς τό λαοτό δὲ μέρος τόπο Ορμότο εἰς ἵνα στρέμμα ἡμίσει κοιλόν. Ἐδώ εἶναι τής αὐτής ποιότητος γαίες κατά τήν κατηγορίαν σας, εἰς ἡμίσει κως, πεδίνακα, καλλιεργούμενα, ἐν θέλητε· ἄλλα σεις, ἐφαρμοσάντες τό αὐτό σύστημα, παρακολουθείτε τήν παραγωγήν· ῾Οχι· εἴκλειστε τούς ὅρθιαλας σας, νομίζοντες ότι γνωρίζετε καθ' ἀπασχολην τήν Ἑλλάδα τά προϊόντα πάσης γης, γνωρίζοντες τί παράγει πάσα ἐπαρχία, καί ἐν τούτος δέν γνωρίζετε τί
συμβαίνει δύο βήματα μακράν των Ἀθηνών. Ἡδον ἐτι ποία φαινόματα περιπτάτε, ὅταν τὸ ἐξελεύστε μᾶς πάντα.

Σατιροποιοῦσε. Ἐπέπεσε πρὸς ὄλγου, ὅτι ἡ ἀνισότητα εἶναι γενικὸν ἐλάττωμα ὅλων τῶν συστημάτων. δύνασθε να μοι ἀποδείξετε, ὅτι σείς εἰσάγετε τὴν ἰσότητα διὰ τοῦ συστήματος, τὸ ὅποιον ὑποστηρίζετε, τῶν ἄρτων ῥοζών;

Καλλίγας. Σείς θέλετε να τὸ διαφθάσητε.

Σατιροποιοῦσε. Δὲν ἐπαγγέλλεται κανεὶς νὰ φέρῃ ἰσότητα παντελῆ.

Καλλίγας. Σὰς ἐπαναλαμβάνω, θέλετε νὰ φέρητε διαφθοράν, ὥστε μὴ ἄνησυχῇ ὁ ἐντὸς τοῦ βουλευτῆς Γόρτυνος.

"Εφεσμοί νὰ εἴπω, ὅτι ἐμισήθητε τὸ Βυζαντίνον σύστημα ἀπαραλάκτως, ἄλλα λελεθῶς βεβαιῶς. Καὶ ἰδιὸ πῶς. Σείς ἐνομίασε τὸ σύστημα σὰς διάφορον τοῦ Βυζαντίνου, ὅτι ἐκεῖ ἐλαμβάνει τὸ ζευγαρεύον ἐνμιμικρόν ἡ μακρὰ φορολογικὴ, αὐτὸ δὲ διέφερε κατὰ τὴν ποιότητα τῆς γης· ὁτὲ τὸ ζευγάρι, ζευγὸς ἔργασις, ὡς τὸ ὄνομαζον, ὁτὲ τὸ τρήμα, τὸ ὅποιον ἡδύνατο τὰς καλλιεργηθή ἐντός τοῦ ἑτού, εἶναι τὸ ἐδώκον μας πειράματα, ὡς ἐμείνεν ἀπὸ ἑκείνης τῆς ἐποχῆς.

Ἐκεῖ λοιπὸν ὁ φόρος ἕτον ὁ αὐτὸς δι᾽ ἄλα τὰ ζευγάρια. ἐδώ τι πράττετε; τὸ ἀντιστροφὸν, ὁ φόρος εἶναι διάφορος, ὡς ἐκείνης μόνον ἡ αὐτὴ. Γνωρίζετε βεβαιῶς μαθηματικαὶ καὶ τὴν "Ἀλγέβραν κάλλων ἔμοι, ἥξερμετα τὰ ἅ ἐπὶ ἐξίσωσις, ἐξουσια τὸ ὅρους 5+3=7+1. Ἐχετε δὴ παράγοντας, τὸν φόρον καὶ τὴν φορολογομενήν ὅλην, ἐκν καταστήσατε ἀμετακινητόν τὴν φορολογομενήν ὅλην, μεταβάλλετε τὴν ἐκτάσει τοῦ φορολογομένου πράγματος. Εἶναι ταὐτότητας ἡ πράξεις, αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀλγεβρικῶς. Θέλετε εἰσπράξει μίαν δραχμήν ὅγια κατὰ στρέμμα, ἀλλὰ καὶ ἑκάστα, ὥσπερ ἀναλόγως ἀντιστοιχεί πρὸς μίαν δραχμήν, καὶ ἡ μισοῦ νὰ σὰς εἴπω ἀντιστρόφος τὸ του Ἀριστοτέλους. "Ὁ μὲν μερὶς μὲν ἀναμωνοῦται ὁρᾶτε, μεγάλας δὲ ἐξελεύσοντας παραρτάτω· εἰς αὐτὴν τὴν τὴν θέσιν εὐφράσκω σε.Εἶναι λοιπὸν τὸ φορολογικὸν σὰς σύστημα αὐτὸ τὸ Βυζαντίνον μὲ τὴν διαφοράν, ὅτι οἱ ὁροὶ δὲν εἶναι οἱ αὐτοὶ εἰς τὴν ἐξίσωσιν ἀμετακινητὸν εἶναι τὸ στρέμμα καὶ τῇ ἡμᾶς, ἐνὶ εἰς τὴν Βυζαντινήν φορολογίαν ἀμετακινητὸν ὡς τὸ ποῦ, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι τὸ αὐτό. Ποῦ δὲ ἔφθασεν ἐκείνο τὸ σύστημα; σὰς ἔραν παράδοξον, ὅτε εἴπον, ὅτι ἐπέφερε τὴν καταστροφὴν τοῦ Βυζαντίνου Κράτους, καὶ μοι
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ιπποντας γεννητης Υποστηρικτων, ενος των στρατων. Υπηρεσε μεν στρατηγος Βυζαντινος, άλλως εν οπισθω στρατηστης Βυζαντινος.

'Αναγκη λοιπην να σχηματιστητη γεωργικη ταξιν ευρυστον, ήμα, ανεξαρτητον, και τοτε θελετε ιδει, οτι έχετε λαμπρων στρατων. Επιθέσατε βαρη εις την γεωργιαν, και θέλετε ιδει αραιης τις ταξις των στρατων, θέλετε ιδει άνδρας, να οποιοι θα σας προκατα οικασον, άψερον, πειναλεος, έλεονος.

Αυτα συνδεοντας μεταξω των, και έναν εννοιστη καλλιτερον εκομην, οτι το πραγμα ειναι ιδρυμενο, ώς σας το περιγραφει, αρκει να σας είπω, οτι και κατα το Ελληνικον συστημα επερχεται η εγκαταλειψεις των κτηματων, και επτηλει, διοτι δια τοιοων συστηματων, η παρακολουθησις την παραγωγην, ειναι θυσουν να μη επελθουν τοιοων αποτελησιμα. Κατα το Ελληνικον συστημα δεν επτηλθουν βεβαιως σπουδαια, οι κατα το Βυζαντινον, άλλα και δια το Ελληνικον συστηματος θα επτηρεσον, εκεν δεν εγινοντο προφυλαξεις, έκεν οικην ηπερον και με όλεις τις προφυλαξεις επηλθουν η εγκαταλειψεις. Και ιδιον τι λεινε ο Παριος, η οποιος ειδικευες εγγραφει περι φορον. Λεηνο τη γενετηριατης της οποιας εορταση σουροον, δεν θελεται το κτημα του υπερ της κοινωνοις, απαρακλατείς αυτα τον αλλα και εις το Βυζαντινον Κρατος δια του καλλιτεχνου.

Θελετε και έτερον παραδειγμα; Εις τα 1834 έγενετο εν Λιγνης άρινον περι της καταπτασιως των κτηματων ως εις της τοπικης φορολογιας και ηπεραξωθη, διε έναεον έπετηλην εγκαταλειψεις ενεκα των τοπικων συμφωνων. Η εγκαταλειψεις ειναι συνεπεια παιων συστηματος συδηρου, το οποιον τυφλως επιθελθει φορον παγιφει εις κτημα ωριμαν, ο οποιος ορηλει ταντοτε να καταβαλληται, ειτε παραγει, ειτε δεν παραγει η γη, ειτε καλλιεργηται, ειτε δεν καλλιεργηται, ειτε το έτος ειναι ευφορον, ειτε δυσφορον, άλλα πολυ τυφλως βαινει το άποτελεσμα της ερμηνευως εκει, οπου δεν ελικυθησαν κει σπουδαια προφυλαξεις, και αν δεν λακπησε προφυλαξεις, ειναι το αυτο ως να ειπετε.
περὶ φορολ. τῶν προϊόντων τῆς γῆς διὰ τὸ 1881

οί δὲ ἔνασθε νὰ κατασκευάσατε ἀτμοχινήτων μηχανήν καὶ νὰ παραλει-
ψήτε ἑκείνη, τὸ ὁταὸν προφυλάσσει αὐτὰν ἀπὸ τῆς καταστροφῆς. αὐτὴ ἡ προφυλάξει εἶναι τὸ ποσόν, τὸ ὁταὸν προδιορίζεται ἀπαξ ἐπὶ τῆς ἐγγείου φορολογίας ἡ ἀνυπέρβλητον. Διὰ τοῦτο, κατὰ τὸ Γαλλικὸν σύστημα, ἡ καθαρὰ παραγωγὴ ὑώριθη εἰς χίλια διακοσία ἐκατομμύ-
ρια. Δὲν ἦξειρω πόθεν ἦρσθητε τὴν πληροφορίαν, ὅταν μοι εἴπετε, ὅτι ἡ φορολογία ἐν Γαλλίᾳ πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως ἦτο ἡ δεκάτη καὶ ὅτι ἀνήρχετο εἰς 480 ἐκατομμύρια, ἡ δὲ Ἑλληνικὴ Συνέλευσις εὑρήκητε σοὺς κτηματικὲς, διότι ἐμπρόσθεν εἰς τὸ ἡμίονο.

ΣΩΤΗΡΙΟΥΛΟΣ. Τὸ λέγουν οἱ συγγραφεῖς.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Δὲν ἦξειρω ποίοι εἶναι αὐτοὶ οἱ συγγραφεῖς· μοι κακοφαλι-
νεται, ὅτι δὲν τοὺς ἔχων εἰς τὴν βιβλιοθήκην μου δὲν ὑπάρχον. Εἴη δὲ ἡ ἑρμηνεία τῶν Parieu, τῶν Leroy-Beaulieu· ἔτι αὐτοὶ λέγουν, ὅτι ὁ φόρος εἰς τὴν Γαλλίαν πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως ἦτο la taille, ὅ ὅποια δὲν ἦτον ἡ δεκάτη· αὐτὴ δὲν ἦτον εἰς τὸ Κράτος, ἀλλ' εἰς τὴν ἐκκλησίαν.

ΣΩΤΗΡΙΟΥΛΟΣ. 375 ὑπὸ τὸ βάρος τῶν ἰκανότερων κτημάτων καὶ τὰ διάφορα διακώματα.

ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Τὰ βάρη τῆς γῆς μάλιστα πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν, αἱ ἀγ-
γαρίειαι καὶ παραγγελίαι· ὥσι aş ὅτι ἐχομέν ἡ δεκάτη ὡς φόρος ὑπὲρ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὰ λέγω ἐν παρόδῳ. Λοιπὸν ἡ κυρία βάσεως ὑπήρξεν ἡ καθαρὰ πρόσοδος. Τώρα, πῶς εὑρέθη ἡ καθαρὰ πρόσοδος· γνωρίζετε κάλλιστα, ὅτι κατ' ἐκείνην τὴν ἐποχὴν τῆς Γαλλικῆς ἐπαναστάσεως ὑπήρξεν οἱ ἐξοχότεροι μαθηματικοὶ τῆς Γαλλίας, οἵτινες ἔκασαν τὰ μεγεθείστα μαθηματικὰ προβλήματα, καὶ τότε τὰ πάντα ὑπελόγησαν τότε καὶ ὑπόθεσαν ἐκατοντάδευς τὸ μέτρον τὸ Γαλλίαν ως μέρος τῆς μοίρας: κατεμετρήσαν λοιπὸν ὅ,τι ἤπιπτο καὶ ἔκαμον λογοτήτου ἑρεύ-
νας, καὶ τὰ ἀποτελέσματα ἦπαν δεινότερα ἀκριβῆ. Οὕτω ὑπελόγησαν τὴν καθαρὰν πρόσοδον τῆς Γαλλίας καὶ δὲν ἔσφαλαν, καὶ μάλιστα τὴν ὑπελόγησαν ὑποδεικνύοντα, διότι καὶ εἰς ἐκείνην τὴν ἐποχὴν ἦτον ὁμολο-
γούμενον, ὅτι ἡ καθαρὰ πρόσοδος δὲν ἦτο ὁμόνοια 1,200,000,000, ἄλλα ἀνωτέρα. Βλέπετε, ὅτι ἐν Γαλλίᾳ ἔλαβαν αὐτοῖς τὴν προφυλαξία εἰς τὴν ἐγκεκριμένον φορολογίαν· εἶτον, ὅτι πρέπει νὰ μείνῃ ἀνυπέρβλητον τὸ 20 τοῖς 1'/₃, ἦτο τὸ 1'/₃, ἔτι τῇ βάσει δὲ αὐτοῦ τοῦ ποσοῦ τῶν 1,200,000,000 καὶ ἀπὸ ἐκείνης τῆς ἐποχῆς οὐδέποτε εἶτον νὰ προορίζησοι περαιτέρω.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Η Ἑξήσυχος η ἑραγωγὴ ἐν Γαλλίᾳ, ἀλλ' οὐδεὶς ἐδέχθη ποτὲ ν' αἰδήσῃ κατά τὸν αὐτὸν λόγον ἡ φορολογία. Τώρα σεις νομίζετε, ὃτι ἐμμηνύσατε τὸ Γαλλικὸν σύστημα, καὶ δὲν παρετηρήσατε, ὃτι εἶναι διανοητικόν, de répartition, ἐνδὲ σεὶς προτείνετε τὸ ποστικὸν, de quotité. Ἀλλὰ διὰ τὸ ποστικὸν ἀπαιτοῦνται μεγαλείτεραι προφυλάξεις, καὶ ἐν Γαλλίᾳ προσβδίζεσθαι τὸ ποστικὸν σύστημα εἶναι διδακτόν, ἀλλ' ὁ Beaulieu λέγει, διὰ ποιῶν προφυλάξεων δύναται νὰ ἐφαρμοσθῇ. Ἐνώ ἀφήσατε τὰς κυριωτέρας τῶν προφυλάξεων, ἥττε ἐὰν ἐπιβάλλητε τὸ ποστικὸν σύστημα, ἀλλ' ἐλπίζω, ὅτι κατ' ἐτος, ἐὰν ἐξακολουθήσατε νὰ ἐπιμείνατε εἰς τὴν στρεμματικὴν σας φορολογίαν, οὐδὲν ἄλλο θέλετε πράξει, εἰμὴ κατ' ἐτος νὰ διανέμετε τὰ κάλλυμα καὶ νὰ ἐφαρμόζετε τὸ φυσικόθετον αὐτώς τῆς φορολογίας: καὶ ἥμορετε νὰ τὰ διανέμετε καὶ εἰς ἡμᾶς, ὡστε τούλιχιστον νὰ ἐχωμεν μιὰν ἀποκαθίσμον, διότι ἀκούομεν κατ' ἐτος περὶ στρεμματικῆς φορολογίας. Επιβάλλετε τοὐμόντος ζυγὸν φθορῶν, ἀνεκλόγιστον καὶ τυφλόν, διότι δὲν βλέπετε, ποῖα εἶναι ἡ παραγωγή, βλέπετε μόνον ἑκατάν γῆς, δὲν ἐρωτάτε, ἃν ἡ ἐκτασίας ἔχει προϊόντα ἀνάλογα καὶ ἃν ἀντιστοιχῇ ἓν φόρος εἰς τὴν ἁναλογίαν τῶν προϊόντων, ὅταν ἐδὲ ἀντιστοιχή ἐς τὴν ἁναλογίαν τῶν προϊόντων, ἢν φέρη τὰ καταστρεπτικὰ ἀποτελέσματα, καὶ μᾶλλον εἰς τὴν πολυαρμολογίαν ταξιν τῆς κοινωνίας, διότι ἐς τὰς στατιστικὰς ἐξάγεται, ὅτι 39 τοῖς 100 εἶναι γεωργικὸς πληθυσμός, καὶ δύνασθε καλλιεργοῦτε οὕτως ὑπολογίστη τας 207,000 τας ὑπογεγενέσθαι τας γεωργικὰς. Αὐτῶν τὸν πληθυσμὸν λοιπὸν, ὃ ὅποῖος εἶναι ὁ μάλλον ἐργατικός, ὡσπερ παράγει τὰ προϊόντα, τὰ ἀπαραίτητα διὰ τὴν ὑπαρξία καὶ αὐτῶν καὶ τῶν ἄλλων, αὐτός ὁ πληθυσμός εἶναι τάχα μικρὸν ἐνδιαφέροντος; καὶ ἐπιτρέπεται νὰ μιμηθῆ τὶς ἄλλο σύστημα ἀτελείας, νὰ τὸ ἐφαρμόζῃ, χωρὶς νὰ ἴδη, τι θα ἐπέλθῃ; καὶ διακινοῦνται προσέχεις μόνον μῆις δλίγοι τινές μεγαλοκτήμονες ὑφελέσταιν ἐκ τοῦ συστήματος, τὸν πρὸς ἀνακούφισαι εὑτοχως εἰσαχθέντος;

Εἰπὼν, ὃτι δὲν ἀρκοῦσι ταῦτα μόνα, ἀλλὰ πρέπει νὰ δώσωμεν προσοχή καὶ εἰς ἄλλο φαινόμενον στουδαίον τῆς παραγωγῆς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς 'Αμερικῆς, ὃ δὲ ἐντίμος βουλευτὴς Γόρτυνος ἡθελήσει νὰ μὲ καθαρύχασθε εἰπών, ὃτι ὑπάρχουν δῷ ἄλλοι τρόποι, διὰ τῶν ὅποιων βοηθῆσαι ἀποτελεσματικός ἡ γεωργία, καὶ αὐτὰ τὰ δὖ ἡμέρα ἡμέρας ἐπαρκοῦν εἰς τὴν γεωργίαν, δύνανται νὰ τὴν ἀνακουφίσουν, καὶ
δύναται να καταστήσουν τα προϊόντα αυτών τιμώτερα, λαμβάνοντα
αγοραίοι τιμήν ἀνωτέρω καὶ ευκολῶς μεταφερόμενα εἰς τὰς πόλεις.
'Οδοιοτά καὶ εὔρεσις κεραλαίων ἐπὶ μικρῷ τόκῳ, αὐτὰ τὰ δύο ἐνό
μισεν, ὃτι δύναται να θεραπεύσωσι τὴν πληγήν. Ἐπίσης καὶ ἐδώ θὰ
ἐκφράσω τὴν ἀπορίαν μου, πῶς ἐ.δ. Δηλιγάννης, ὅστις τοσαύτης ἐγκη-
μάτισεν ὑποτρυγίας, καὶ ὑποτρυγία μεγάλου ὑποτρυγίου, πῶς δὲν ἔφροντε
τότε νὰ λάβῃ μέρους καὶ νὰ ἐνεργεῖσθη καὶ τοὺς ἐκλογεῖς του, ἀπο-
κτῶν δικαιόματα ἐπὶ τὴν εὐγνωμοσύνην αὐτῶν, διότι δὲν πιστεύω, ὃτι
εὐγνωμονοῦν οἱ ἐκλογεῖς του διότι ἀπὸ τοῦ βήματος, ἢδοὺ πάρεργον,
ὑποδεικνύει τίνος ἔχουν ἀνάγκην, τῆς κατασκευῆς ὅθων καὶ γεφυρῶν
καὶ τῆς εὑρέσεως τῶν κεραλαίων εἰς μικρὰν τιμήν. Ἀντὶ νά ἔδω μᾶ-
λιστα αὐτὸν ἐργαζόμενον ὑπὲρ τῆς εἰσαγωγῆς κεραλαίων, εἰδον αὐτὸν
μακρόμενον κατὰ τὴν Τραπεζά, ὅτις εἰσάγει τὰ κεράλαια.

'Αλλ' ἢδ' ἐφραίμαι να ἐστιν αὐτής ἡ ἀναγκή, διότι κατε-
σκευάσθηκαν καὶ ὅθων καὶ εὑρέθησαν τὰ κεράλαια; Μήπως καὶ μετὰ
ταύτα δὲν παύει ἡ μὲν γῆ εἰς Ἑλλάδι να διόσχισε κατὰ μέσον ὅρον 6
ἀντὶ ἐνός, ἐν δὲ τῇ Ἀμερικῇ εὔρεσις κεραλαίων δὲν εἰσὶν εὐκολότερα,
οὐδὴν ὁμορρομοίοι δὲ κατασκευάζονται ἔκει καθ' ἡμέραν καθ' ὅλας τὰς
διευθύνεις; Σὰς ἐρωτά, πῶς θὰ δυνηθῆτε, νὰ ἀνθίζετε εἰς αὐτὸν τὸν
συναγωνισμὸν, ὅταν ἡ Ἀμερικὴ παράγῃ 30 ἀντὶ ἐνός, ἡμεῖς δὲ ἀντὶ
ἐνός το πολύ 8, εἶναι δυνατὸν να συναγωνισθῶμεν πρὸς ἄλλους;
Λοιπὸν αὐτὸς ὁ κίνδυνος θὰ υπάρχῃ, ἀλλὰ δὲν σὰς ἀνησυχεῖ, διότι δὲν
διδέστε προσοχὴν εἰς τοιαύτα πράγματα.

'Εκεῖνοι, ὅσοι δίδουν προσοχὴν, ἐκείνοι, οὕτως ὕπολογίζουν, ἐκείνοι,
oὔτες προσέχουν τι γίνεται ἐν Ἀμερικῇ καὶ τι ἐν Ἑλλάδι, ἐκεῖνοι
ἔχουν αἰτίαν νὰ ἀνησυχοῦν, καὶ ὅταν ἀνησυχοῦν, πρέπει συγχρόνως νὰ
σκέπτονται καὶ νὰ ἐργάζονται καὶ νὰ φωτίζωσι καὶ τὸ ἔθνος καὶ τὴν
Κούβερνησιν καὶ τὰντας, ὥστε νὰ μὴν περιέλθῃ ποτὲ η κοινωνία εἰς ἐκεῖνα
tὰ δυστυχήματα, τὰ ὁποῖα εἶναι μετὰ ταύτα ἄνεπανόρθωτα, ὥστε νὰ
μὴ καταπέσωμεν τὰξιν, ἡτε εἶναι ἡ πολυκριμιστέρα καὶ ἐργατικοτέρα,
καὶ ἡτε, ἡς παρετήρησα, δύναται ν' ἀνθίζῃ εἰς ὅλας τὰς στε-
ρήσεις, ἀλλ' εἰς μίαν μόνην δὲν δύναται νὰ ἀνθίζῃ, ὡς εἶναι φοβικόν,
eἰς τὴν στέρησιν τοῦ ἐπιστού ἀρτοῦ.

Δὲν ἔννοιο νά ἐξετάσου τὸν ύψιστάμενον νόμον, οὕτε εἶναι ἀνάγκη νὰ
tὸν ἐξετάσω, διότι δὲν πλέκω ἐνταῦθα πανηγυρικοὺς. "Ὅταν ύψιστα-
π. ΚΑΛΛΙΤΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ
34
ταί νόμοι τε, ζητούμεν νά εὐρομεν τα ἐλαττώματα του καὶ τότε ἐργα-
ζωμέν, νύ το διορθώσωμεν ἀλλὰ δὲν κατεδιηγήσαμεν ἐλαττώματα,
κατεδιηγήσαμεν προτερημάτα μάλλον. Τοιώντος νόμου, καθ' ἃν κατε-
δείξθη, ὅτι ἔχει τὸ μέγιστον προτέρημα τῆς ἀσφαλείας εἰσπράξεως, καὶ
ὅτις ἔφερεν ἀνακύψιν τῆς γεωργίας τάξεως, τάς θέλετε νά γίνει
ἀντιπαθητικός: Ἡθέλησαν νά τὸν πολεμήσουν ὑπερντε τὰ ἀπὸ
tὸ βασιλείαν τῆς εὐφύσεως των, ἀλλ' αὐτὰ δὲν καταβάζων τὴν
ἀξίαν τοῦ νόμου. Μὴ νομίζετε, ὅτι τὸ ὅνομα βοῦς εἶναι περιφροννητι-
κόν, τοῖνυν τὸ περιφραστὲρον γένος ἐν Αὐθήναις ὕπο τὸ γένος τῶν
Βουτάδων. Σεῖς βουτάτε, καὶ ἡμές εἰμεθα οἱ Βουτάδαι.

Δὲν ἐπιθυμοῦμε νά εἶπον λέξεις τινὰς δυσαρεστάς καὶ πρὸς τὸν κ. Πρω-
θυπουργόν, μοιλούντος ἐράνη λίκων αὐστηρός πρὸς ἔμε, ὦταν ἔλεγεν, ὅτι
οὐδὲντε ἄκουσα παρ' ἑμοῦ τι σοβαρόν καὶ σπουδαῖον. Δὲν ἔχω τὴν
ἀξίαν, νά ἐκτιμῶνται οἱ λόγοι μου, ὅσοι δὲκ τὸν κ. Πρωθυπουργόν οὐ-
δέποτε ἐχόν ἄξιαν δυνατείς ὅμως ἑδοθήσαν περιπτάσιες, κατὰ τὰς
ὁποίας συνεπτήθησαν μετὰ τὸν κ. Πρωθυπουργό, καὶ λυπούμετα νά εἶπο,
ὅτι ἐνόμον αὐτὸν ἐνενότησε εἰς τὴν πρόοδον καὶ σὲς λέγω ἁμισῶς καὶ τὰς
περιπτάσιες, διότι ἐνθυμούμαι, ὅταν εἰς τὴν θυσικήν συνέλευσιν ἔφερον
τὴν πρόοδον νά μὴ εἰσπράττηται ὁ ἐγγεζεις φόρος εἰς εἰδος, ἀλλ' εἰς
χρήματα, λυσσαφός ἐπολέμησε τὴν πρόοδον μου, καὶ εἰ τούτοις ἡ
πρόοδος ἠθερίσθη καὶ ἔμενε νόμος, καὶ ἐπείθη καὶ ὁ θεός, ὅτι ἡ
πρόοδος μου ἦπερ προδοτική, διότι ἄλλως ἦθελεν ἀνακαλέσει τὸν
νόμον, διότι εὔρθη πολλάχιας εἰς θέσιν ως Πρωθυπουργός νά μεταβάλλῃ
τὸ προτάθεν παρ' ἑμοῦ σύστημα, ἀλλὰ δὲν τὸ ἐπεραξέν. Εἰς ἄλλην
περιπτάσιον, ἐνθυμούμαι, ὅταν ἔφερε τὴν πρόοδον περὶ ἐκτάκτων μέτρων,
μόνος ἡγήθην ἐναντίον αὐτῆς μετὰ θάρρους καὶ τὴν ἐπολέμησα, καὶ
ἔγινο λυσσαφώς καὶ ἔπεσαν. Ἐγὼ γὰρ καὶ οὐδὲν ἐπεραξεν, καὶ ἦσα
διδὼν εἰς ἔμε καὶ τὴν ζωήν του, διότι ἔπεσεν ἡ πρόοδος του ἀλλοίων,
ἔγινε ἐκθέτη εἰς περιπτάσιες, καὶ οὕτω τὸ ἐν κόμμα ὑπερήψη τὴν
μιᾶν συγκυρίαν, διὰ νά καταστρέψῃ τὸ ἄλλο, ο κ. Κουμουνδούρος δὲν ἦτο
ὑπὸ τοῦ εἰς τὴν ζωήν, διότι ὑπὸ ἑκέινον, ὅπως ἐζήλευεν διὰ τοῦτο δὲν
μου φανέρωσεν παράδοξον, ὅτι ὁ κ. Κουμουνδούρος δὲν εὐρίσκει σπουδαίους
τοὺς λόγους μου, διότι ὅσας δὲν εὐρίσκει σπουδαίουτα αἰς τὰς προ-
τάσιες μου, ὁ κ. Κουμουνδούρος δὲν εἶναι ἐν τῇ ὅδε τῆς πρόοδου.
Π. Καλλιγας. Ο ν. Προέδρου της Κυβερνήσεως θέλει με συγχώρηση, να εκφράσω την άπορία μου, πώς το ζήτημα είναι υπό μελέτην. Δεν επίσημον να λεγώ υπό άρχαίου υπουργού, ότι τοιούτον ζήτημα είναι υπό μελέτην, διότι εμελετήθηκε, όφοτον ήλθεν ο Σωβάς είς τήν 'Ελλάδα.

Κοσμομαγνησία (Πρωθυπουργός). Αύτό δεν το εμελέτησα.

Καλλιγας. Αύτο τούτο είναι υπό τήν ικέτην της Κυβερνήσεως προ τριών ετών, ότι πάλιν ήλθε το ζήτημα ενώπιον του υπουργείου. Το υπουργείον συνήψε σύμβασιν προς παραχώρησην της Κωπαίδου, η δε η. Πρωθυπουργός δεν θέλει κρινθή, ότι εγεννήθη τότε το αυτό ζήτημα, ότι επιφαίνει γαλλική εξέλεισε τα πράγματα εις το υπουργείον, και εξέλεισεν, ότι το συμφέρον του Κράτους είναι, τα υδάτα της Κω- 

παίδου να ειδαχθώσαν εις τας δύο λίμνες και να γίνωσε χρήσιμα εις την γειρρίαν, ούδεις δε δύναται να υποστηρίζει, ότι συμφέρει τα υδάτα να φρώθωσιν εις την θάλασσαν, καθόσον ο πλούτος της γεωρ- 

γίας είναι τα υδάτα; αυτά είναι αυτόχρηστα Θησαυρός. 'Ο Σωβάς δεν είχεν υπ' έξιν του τόν τρόπον τούτον, άλλ' εξήτασε μόνον, πώς
δύναται ν' ἀποξηρανθῇ ἡ Κοσμή και ἑπεξεργάζεθαι αὐτὸ τὸ σύστημα προέθετε εἰς τὴν καταμέτρησιν καὶ εἶπεν, ὅτι διὰ τῆς διατρῆσιν τοῦ Πτωμὸν δύνανται νὰ μισθώσου τὰ ὑδάτα εἰς τὴν θάλασσαν. Μετὰ ταῦτα ἠλθοὺς ἄλλοι μυχανικοὶ, οἱ ὅποιοι ἔχοντο τὸ πράγμα εὐρύτερον καὶ εἶπον: 'Εδώ σείς ἔχετε μέγιστον ὦσταρόν. 'Εκεί μίσθηστε τὰ ὑδάτα εἰς τὴν θάλασσαν, ἐπὶ τῆς πτώσεως αὐτῶν δύνασθε νὰ ιδρύσητε διάφορα καταστήματα, χαρτοποιεῖα, ζαχαροποιεῖα καὶ ὅτι ἄλλο θέλετε, τὰ δὲ ὑδάτα, ἐπιτόμενα εἰς τὴν θάλασσαν ἀπλώς καὶ ἀνωφελῶς, αὐξᾶνον τὸν ὦσταρόν. Σάξ εἰπόν τούδαντιν, ὅτι τὸ Βουκικόν πεδίον εἶναι ἄρρητα γῆ, ἡ οποία στερεῖται ὑδατος, ἐνῶ δύναται νὰ χρησιμεύσῃ τὸ ὕδωρ τοῦτο εἰς πάσαν καλλιέργειαν πρὸς παραγωγὴν χρῶντος, διὰ νὰ ἔχετε καθ' ὄλον τὸ ἔτος τριφύλλιον καὶ νομίζει διὰ τὰ ζωά. Διοίκητε λοιπὸν, 'Ιδοὺ τῶρα τί μοι λέγετε: αὐτὸν τὸν πλοῦτον τῶν ὑδάτων τὸν άντισταθύμητε πρὸς 30,000 στρομμάτων γῆς αὐτὸς θὰ ζήσῃ ὁ μόνος πλοῦτος. Ποιὰ εἶναι ἡ ἀξία 30,000 στρομμάτων ξηρᾶς γῆς; Γῆς δὲν στερείσθε: έχετε ἑαυτοὺς πλοῦν τῶν 250,000 στρομμάτων ἐκ τῆς ἀποξηράνσεως τῆς Κοσμῆς, δι' αὐτὴν ἄναγκης χειρὸν καὶ ὦσταν 30,000 μόνον στρομμάτων εἶναι τὸ ἀντικείμενον τῆς σκέψεως καὶ τῆς μελέτης σας, καὶ νομίζετε, ὅτι ἐτερὰ πλοῦν εἶναι μόνον αἱ πολιτικῶς ὄνομεν;

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. (Πρωθυπουργός). Ποτίζονται μόνον τόσαι.

ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙ. Τὰ ὑδάτα, ἐὰν σχηματίσητε δεξαμενές ἐκ τῶν δύω ἐτέρων λιμνῶν, τῆς Άγιας καὶ τῆς Παραλίμνης, δύνασθε νὰ φέρητε ἄλλο μόνον εἰς τὸ Βουκικόν πεδίον, ἄλλα καὶ εἰς τῆς 'Αθηνᾶς δὲν εἰναι πράγμα περιπτώδες. 'Η ύδραυλικὴ ἐπιστήμη ἔλυσεν αὐτὸ τὸ ἔντεχνο. Καὶ εἰς τὴν πλατείαν τῆς Ελευθερίας δύνασθε νὰ τὰ φέρητε, ὅπου δύνασθε καὶ νὰ λούσθη ἄξιολογα ἐν αὐτοῖς (πλατότης).

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. Πρόκειται περὶ ποσῶν.

ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙ. Ὁ τρόπος περὶ μεταφορὰς τῶν ὑδάτων συχνοπέτεται μὲ τὸ ποσόν. Ἐγὼ λέγω, ὅτι ποτίζονται πολλαὶ ἄλλα γάτης, καὶ δύνασθε τὰ ὑδάτα νὰ τὰ ψιθυρίση ὅσον θέλετε. Σχηματίσατε ψηλῆς πύργων ὡς ἐν Παρισίος τὸ Château d'eau καὶ ἀνακαιμάξετε τὸ ὕδωρ ὅπου θέλετε. Ὡδωρ πρέπει νὰ ἔχητε, καὶ τὰ πάντα εἶναι ματά. 'Αμφιβάλλοντες περὶ τούτου, δεσκυτέε ἐλευθερίας τῶν κοινωνίων γυναῖκον περὶ τοιούτων πραγμάτων. Τὸ πάν εἶναι νὰ ἔχητε ὑδωρ. ὁ τέχνη
τότε σας δίδει τα μέσα, να πράξητε ό,τι θέλετε, και ό,τι συντελείται διά του ωδατος, είναι εις την διάθεσιν σας, εάν τα υψώσητε όσον ἀπευθείται, και δέν είναι δύσκολον να τα υψώσητε. Λοιπόν μη με λέγετε, οτι άπέναντι των 30,000 στρεμμάτων γης, τι οποία καλυπτούσαν αι δύο αύτοι λίμνη, πρέπει να ἀπορρίψητε την έκ του ωδατος ὠφέλειαν, διότι ἡμιποτεῖται να ἀρνόυσθητο οἶον τὸ Βουκιτοκν πεδίον και να διεξόθηται και αὐτὸν τὸν ποταμόν (δέν ἐνθυμοῦμαι τὸ ὀνομά του τάφα), ὡστε χωρίζει τὴν Ἀττικὴν ἀπὸ τὴν Βουκικα.
Τίνες ὁ Κηφισός.
Καλαίγας. "Οχι. ο Ἀσσωτος—και να βίψητε εκεῖ τὸ ύδωρ, ἢ να φέρητε αὐτὸ ἐως εις τὰς Ἀθήνας, και μέχρι τῆς πλατείας τῆς Ἐλευθερίας, ὃπερ εὔχομαι να τὸ ἐδώ.
Κοιμονοδυτος. (Προθυπουργός). Δέν ἀπητείτο ὁ μέγας νοῦς τοῦ κ. Καλλιγα, διὰ ν' ἀποδείξη, ὡτι αἱ γαίαι δύνανται διὰ μηχανῆ να ποτισθῶσι. δέν πρόκειται περὶ τούτου.
Καλαίγας. Περὶ τούτου εἴπεται.
Κοιμονοδυτος. Δέν ύπάρχει ἀνθρώπος, καὶ τὸν κοινὸν ἔχων νοῦν, ὡστε ν' ἀμφιβάλλῃ περὶ ἐκείνου, περὶ οὗ συνεξήτησαν ὁ κ. Καλλιγας μετὰ τοσοῦτον ἐνθυμακομοι καὶ τοσαυτῆς πεποιθήσεως. Ἀλλὰ σήμερον πρόκειται περὶ τοῦ ποσοῦ τοῦ ὕδατος, καὶ περὶ τούτου οὐδὲν εἴπεν· ἔρχεται μόνον ὡς τρωπιοῦχος, ἀναπτύξας δὴθεν τὸ ζήτημα τῆς υψώσεως τῶν ὕδατων κατὰ τὴν ἐπιστήμην, καὶ διὰ τοῦτο θέλει δάχφειας.
Καλαίγας. Τιοικύτας Δάφνας δὲν ζήτησα ποτὲ, οὔτε ἐφωνα ἀξίων εἰς αὐτᾶς· ἡθελησα μόνον να καταδείξω τούτο εἰς τὴν Βουλὴν, ὅτι τὸ ζήτημα εἶναι γνωστὸν εἰς τὸ ύπουργεῖον, καθόσον ἄλλοτε πρὸ τριῶν ἐτῶν σὰς ἐγινεν ἡ πρότασις, καὶ τότε παρενεβάλετε δυσκολίαν καὶ εἴπατε, ὅτι ἡλίθη ἐταιρία παρισταταν καὶ ζήτησα τὴν Γιακυν καὶ τὴν Παραλίμνην, καὶ ἠθέλετε να ὀικονομήσητε τὴν ἐταιρίαν, παρέχοντά τα μέχα· ἡθέλησε να ἐπαβάλη νόμον εἰς τὴν γαλλικήν, ἵνα παρεπέμψατε να συμβιβασθῇ μετ' ἑκείνης. Τότε ἡ γαλλικὴ ἐταιρία, ἀντὶ να πληρώσῃ τούτον φόρον, ἐκρίνε προτιμότερον να δεχθῇ τὸ σώστημα τοῦ Sauvago, καὶ οὕτω ὑπεγράψατε συγχρόων τρεις συμβασιμές, αὕτης δλικε ἐματαιωθήσαν.
Π. Καλλιγε. Κάτι άλλο, δεν έχομαι να φέρω εἰς τὸ βήμα ὑπορχικὸν χάριτα, οὔτε νομίζω, ὅτι συζήτησις ἐπὶ τῆς προτάσεως, περὶ ἡς πρόκειται, ἔχει ταὐτότητα ὑπορχικοῦ χάριτα. Διὸς εἶναι τοὐτόσιν ἐξ ἐκείνων τῶν προτάσεων, τὰς ὁποίας ἐπικρίζων τὶς δεικνύει ἐμπιστοσύνη πρὸς τὸ ύπορχικόν ὑποργεΐαν, ἡ καταγρίζουσι δεικνύει ἐλλειψιν ἐμπιστοσύνης. Εάν εἰς τῶν χάριτι μάκα τυφεκτος κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπορχικῆς ἀνάγκης, καὶ μᾶλλον πρέπει να σχηματίσῃ τὴν γνώμην, ἐὰν τῇ ἐχθρική ἢ ἔως, η ἐναι ἐπιθλαθήναι τῇ παράδοχῃ τῆς προτάσεως. Τὸ κατ᾽ ἐμέ, ἐπικρίζωσα γνώμην, ὅτι εἶναι ἐπιθλαθῆς καὶ ἀλυσιτελῆς πρὸς τὸν νόμον, διὰ τὸν ἑγένετο, καὶ τοῦτο έρχομαι να ἐκθέομεν ἐνάπον τῆς Βουλῆς.

Τὰ ἐπιθυμητὰ μου θέλω λάβει ἠδίως ἐκ τοῦ συστήματος, τοῦ ὁποίου εἶναι ἀπόρροια. Εἰσηγάγομεν τὸ σύστημα τῆς γενικῆς στρατολογίας καὶ ἀμέσως ἐν τῇ πρώτῃ ἑφαρμογῇ εὑρέθηκεν εἰς ὅλος ἔκτακτον περίτεσιν. Θέλει τὸ κράτος αὐτοῦ τὸ συστήματος ἐγίνε βήμα τολμηρόν, τὸ ὁποῖον ὑπέδειξεν ἡ περίτεσις, ἀλλὰ τὸ ὁποῖον δὲν ἐμφανίζει ἐγκαταλείψει τοῦ συστήματος τῆς ἴστασις, ἔδειξε δὲ μέχρι τίνος δύ-
κατά νά κατασταθῇ χρήσιμος, ὅπως ὑπάρχῃ, ὁ νόμος τῆς γενικῆς στρατευσίματος. Μετά τὴν κλίσιν ἐκάστης ἡλικίας κατ’ ἑτοὺς οἱ γηγυναῖοι μεταθαίρουσι εἰς τὴν ἐρεθίσματος. Διὰ τῆς ἐπιστρετέως ἐκπλείσσων 10 ἡλικίας καὶ τὰς ἐγκυμοσύνες, ὅπως νά ἐγειροῦν 10 ἡλικίας ἐγκυμοσύνες ἐφέδρων εὐθὺς εξ ἔρχῃς. Ἐν τῇ ἐφαρμογῇ ταύτης, ἐνῷ ἐγίνετο λόγος μόνον περὶ ἐγκυμοσύνες, ἐγένετο σχέσις στουδία, ὅπως ἡ ἐκτάκτως πρόσκλησις νά μὴ κατασταθῇ ἔπαγγὴ καὶ εἰς πρώτης ἀρετῆς νά μὴ ἐξεγείρωμεν τὴν δυσαρέσκειας τῆς κοινωνίας, ἑπαγόντες εἰς αὐτήν ἑπιθλαβὴ ἀποστέλλεται. Διὰ τοῦτο εἶ ἀναλογίας ἐφημούσθησαν αἱ ἀπαλλαγαὶ ἐπὶ τῆς ἐπιστρετέως, κύριαι γίνονται κατὰ τὴν συνήθη κατ’ ἑτοὺς κλήρωσιν. Εἶναι λοιπὸν ἡ ἀπαλλαγὴ ἐφαρμογὴ ἐξ ἀναλογίας καὶ δὲν δύναται τε νὰ ύποστηρίζῃ, ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἄκολουθησοῦμεν αὐτὴν τὴν ἀναλογίαν, ἐνῷ τοῦτον ἀντιβαίνει εἰς τὸ πνεῦμα τοῦ νόμου ἡ πρότασις περὶ καταργήσεως τῶν ἀπαλλαγῶν. 'Ὁ λόγος, ὅπως ὑπογράφουμεν εἰς τὴν νομοθετικήν ἔξουσιαν τὰς ἀπαλλαγὰς κατὰ τὴν ἐφαρμογήν τοῦ νόμου τῆς στρατευσίματος, ὃ αὐτὸς λόγος καὶ μεῖζον ἱσχὺς συνηγορεῖ, ὅπως αἱ ἀπαλλαγαὶ διατηρηθῆσαι καὶ ἐν τῇ ἐπιστρετέω." 

'Εϊκὸς αἱ ἀπαλλαγαὶ ἦναι χρήσιμοι, ὅπως ὑποδείκνυόμεθα εἰκὴ τῆς ἀνάγκης, ὅπως ὁ νόμος μὴ ἀπαντήσῃ δυσκολίας εἰς τὴν ἐφαρμογὴν του καὶ μὴ προσκόψῃ εἰς δικαίωμα ἀντίδρασιν, κατὰ μείζονα λόγον καθίσταται ἡ στουδία τῶν ἀπαλλαγῶν καὶ ἐπὶ τῆς ἐπιστρετέως, ὅταν ἀντὶ μᾶς ἡλικίας καλοῦνται 10 συγχρόνοις, ὅπως ύποστηρίζεται ὅτως εἰς ἡ ἀνάγκη τῶν ἀπαλλαγῶν διεκπλασίας.

Ποιὰ εἶναι ἡ σημασία αὐτῶν τῶν ἀπαλλαγῶν κατὰ τὸ σύστημα τούτου; Γενικῶς εἶναι τὸ χρέος τῆς στρατευσίματος, ἀλλ’ ἐνὶ εἶναι γεγενές, δὲν ἐπιτρέπεται ὅλους εἰς ἓν νῦν, καὶ ἡ ἀνισότητα φέρει εἰς τὴν ἐκδίκασιν. Δὲν ἐπιτρέπεται εἰς ἑνὸς τὴν οἰκογένειαν, καὶ ἐν ὑπάρχοντι ὅλῳ ἄδελφοι καλοῦμενοι ἀμφότεροι, ἢ καθ’ ἑνὸς καλεῖται εἰς μόνον, ἢ καθ’ ἑνὸς ὑπάρχουν ἄδελφοι καλοῦμενοι καὶ οἱ πέντε. Ἡ ἱστοτικὴ ἀπαιτεῖ ἀνυφή ἀνάγκης ἐκτάκτου νὰ μὴ ἐπιβάλλομεν βάρος ἀσυνήθως δυσαρέσκειας πρὸς τὰς δυνάμεις ἐκάστου, ὅταν κάλυστα συνεπάγεται συνεπείας προβήλως καταστρεπτικὰς.

Αἱ ἀπαλλαγαὶ σωθῆναι ἐλλοι ἐκτούς ἔχουν, ἢ νὰ μὴ προσκαλλήσουμεν μονίμως εἰς τὰς τάξεις τοῦ στρατοῦ ἔκεινον, ὅπως δὲν δύναται νὰ
προσκαλήθη ἄνευ ζημίας ἀνυπολογίστου, διότι τυγχάνει δό μόνος ἐργα-ζόμενος ἐν τῇ οἰκογενείᾳ καὶ παρέχειν εἰς αὐτὴν τὰ μέσα τῆς ὑπάρξεως. Ἀλλὰ τάχα πρέπει ν’ ἀποβλέψωμεν εἰς τὴν πλήρη ἱσότητα; Καὶ ἔλο-λοτε ἐλαθὼν ἄφοβον νὰ παραπτήσω, ὅτι εἶναι ἄδυναν νὰ τηρήσῃ ἱσότης ἱσότης ἐν τῇ ἐπίθεσι φόρων, ἀλλὰ διότι εἶναι ἄδυναν, διὰ τοῦτο ὅ νομοθέτης πρέπει νὰ Ἰναι ἄδυναπτότος; Ὁ νομοθέτης ἕωστε ἐπὶ τέλους νὰ καλέσῃ καὶ ἔκεινον, δότις εἶναι τὸ μόνον στήριγμα τῆς οἰκογενείας, διότι καὶ αὐτὸς εἶναι στρατιώτης τῆς πατρίδος, ὅτι καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ κινδύνευε, ἀλλ’ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ, ἐν ὠρα τοῦ ἐσχα-τοῦ κινδύνου, ἐν τῷ μεταξ’ ἔν μόνον ἄρχει νὰ ἐγκυμονᾶσθαι ἐκτὸς τῶν τάξεων τοῦ στρατοῦ, μὴ ἀποσπώμενος ὀλοτελεῖς ἀπὸ τὰ ἔργα του. Αὐτὸ εἶναι τὸ σύστημα τῶν ἀπαλαγων. Ἡ ἀπαλαγὴ δὲν ἔγινεν τὸν ἑκατέρα σωματικάς δυνάμεις, ἀλλ’ ἄρθηε εἰς τὴν οἰκογένειαν ἔκεινον, δότις εἶναι τὸ στήριγμα αὐτῆς: ἔναὶ δὲ τὸν ἄρθηε, τὸν προσκαλέσαι εἰς ἐγκυμόνησιν, ὡς ἐν ὠρα πολέμου ὑπάρχει καὶ αὐτὸς στρατιώτης, οὐδὲ στερεῖται ἡ πατρίς τῆς συνδρομῆς αὐτοῦ.

Αὐτὸ εἶναι τὸ ἡμέτερον σύστημα, αὐτὴ εἶναι ἡ οἰκονομία τῶν ἀπαλα-λαγῶν, καθ’ ἐν ἡ μὲν ὑποχρέωσις στρατευσίμας ἐπικείμενη εἰς ὅλους ἄνευ ἐξαιρέσεως, δὲν ἐκτελεῖται ὤμως παρὰ πάντων κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, διότι δὲ ὅλους δὲν ἐπονταὶ αἱ αὐτοὶ συνεπει. Αὐτὸ τὸ σύστη-μα πρόκειται σήμερον νὰ ἐγκαταλείψωμεν, νὰ ἐγκαταλείψωμεν δὲ ἄνευ σκοτοῦ καὶ ἄνευ ἁνάγκης.

Εἶναι μεγάλη διαφορά, τὸ να προσκαλέσῃ τις πάντας εἰς τὰ ὀπλα ἐν ὠρα πολέμου, ή να προσκαλέσῃ αὐτοὺς πρὸ τοῦ πολέμου, ἐνώσιμοι αὐτὴ ἡ ἡμέρα εἶναι ἄγνωστα, ἄγνωστον μένει ἐπὶ πόσον δύναται νὰ παρα-τάθη αὐτὴ ἡ κατάστασις. Σήμερον εἰς αὐτὴν τὴν θέσιν εὐρυκόμεθα. Πρόκειται ἄριστος χώρος να γνωρίζωμεν τὴν ὅραν ἢ τὴν ἡμέραν, να προσκαλέσωμεν εἰς τὰ ὀπλα καὶ ἔκεινος, οἰτινες ἀπολαμβάνουσι τὸ εὐεργέτημα τῆς ἀπαλαγῆς, ὅπως προσκρηθοῦσα εἰς τὰς τάξεις τοῦ στρατοῦ, ἔνω δὲν γνωρίζωμεν ἐπὶ πόσον μέλλει τοῦτο νὰ διαρκεῖ. Ἕν τοῦτο ποῦ θέλομεν φθάσει; θέλομεν φθάσει εἰς τὴν ἀπαραίτητον συνέπειαν, ὅτι θέλομεν καταστήσει τὴν ἐφαρμογήν τοῦ νόμου εἰς πολλὰς οἰκογενείας δυσονόμον ἐπαχθῆ, καὶ μέχρι τοιοῦτος βλάβης, ἡς δύναται νὰ ἐπαπειλήσῃ τὴν στέρησιν τῶν μέσων τῆς ὑπάρξεως τῶν οἰκογενείων. Διατὶ να πράξωμεν αὐτὸ καὶ διὰ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ νόμου.
νὰ προκαλέσουμε αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα, καὶ νὰ καταστήσουμε μιας-
τον τὸν νόμον, ἕνω ἔχομεν συμφέρον νὰ καταστήσουμε αὐτὸν προσφιλὴ
cαι ἀγαπητὸν εἰς ὅλους; καὶ εἶναι προσφιλῆς, διὸτι οὐδένα, ἀκαίρεις
ἐγγυτὰ δυνάμεις, ἐξαίρει, διὸτι εἰς πάντας ἐπιβάλλει τὴν αὐτὴν ὑπο-
χρέωσιν, διότι ἀφαιρεῖ ἐκ τοῦ μέσου ἑκείνο τὸ ἀδικίμα, τὸ ὅποιον ἔγινεν
ἀλλοτε διὰ τῆς κατὰ κλήρον στρατεύσεως, ὡστε τινὲς μόνον ὑπέκειντο
κατὰ τὴν δυσμένειαν τῆς τύχης εἰς τὸν δεινὸν τούτον φόρον τοῦ ἀίματος.

Εἰκὸς καταστήσαμεν τὸν νόμον ἀγαπητὸν εἰς τὸν λαὸν, ὡστε βλέπει,
ὅτι καὶ ἡ πλούσιος καὶ ἡ πένης εἰς ἑαυτὸ προσφέρουν αὐτὸν τὸν φόρον, διὰ
ποιαν αἰτίαν νὰ ἐπιζητήσουμεν ἐπαγγελθεί ἀποτελέσματα, ὡστε νὰ ἐξεγερ-
θῇ, δυσμενὴς γνώμῃ, ὡς τὸν ἔκλεισθαν αὐτὸ τὸ σύντομα ἐπὶ τέλους;
Αὐτὸ τὸ σύντομα, ὅπου ἐφημοῖσθη, ἐφημοῖσθη μετὰ τοιούτων προσφυ-
λαξεων· αὐταί δὲ ἵνα προφυλαξοῦμεν εἶναι ἐπικείμενα τῆς συνομῆ-
τικῆς παρατη-
ρήσεος· ὅτι οἱ ἑκείνης τῆς ἀρχῆς τῆς ταυτόνιας στρατεύσεως· ἐννόησαν, ὧν
ἀυτῶν τὰς ἡμερῶν μέχρι τῶν ἐσχάτων συνεπειών, ἐννόησαν τὸν ἐφημοῖσθην
ἀυτοῦ τὸ ἐκπομονήμα, ἵνα ἐκπομονησόμεθαι ἐπι τῆς ὑποφθέγματος τοῦ, ἢ
ἐκ τῆς ὑποφθέγματος τοῦ ἐκπομονήματος. Η πολιτεία δὲν φαίνει μέγας
ἀυτοῦ τοῦ βαθμοῦ. Ἑπάρχει ὅριον τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ πολιτοῦ πρὸς
τὴν πολιτείαν, καὶ τῶν δικαιωμάτων τῆς πολιτείας ἐπί ὑποθέσεως,
καὶ αὐτὸ τὸ ὅριον λέγει ἕκει, ὅπου ἡ ἐκπράξεις τῆς ὑποχρεώσεως εἶναι
ἐξοντεῖσας. Εἶπεν λοιπὸν ἐκ τῶν ἄνω ὑπὲρ τὴν πολιτείαν.
Μειοὶ φαίνεται παράδοξον, πῶς ἐν ἐντυμῳ ὑπουργὸς τῶν Ἐπιστημών, ὅτι
ἐφερεν αὐτὸν τὴν προτάσεις ὅριον μετὰ τοῦ ὑπουργοῦ τῶν ἐσωτερικῶν καὶ
ἐξαπελήχθης, ὅταν ἐγίνετο λόγος ἐπὶ τῆς ἐκδι-
κάσεως τῶν ἀπαλλαγῶν καὶ τῆς ἀυτοπράξεως τῆς ἐφαρμογῆς αὐτῶν καὶ
tῆς ἐνδεχομένης ἐπικείμενης, ἐξάπλωσεν τὸν αὐτὴν τὴν ἁρχὴν καὶ
ἐξάπλωσεν νὰ διώκομεν προσοχὴν εἰς αὐτὴν, ἐφερεν δὲ ὡς παράδειγμα,
ὅτι ἔτειν ἐν Πρωσίνῃ, διότι ἐφημοῖσθησαν λίγαν ἀυτοὺς ἄρτοι οἱ
νόμοι, ἐπέφερον στάσεις καὶ κίνδυνον εἰς τοὺς διοικούντας τὸν στρατὸν,
καὶ τῶτε εὑρήθη εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ τῷ ὑπενθυμίζω, ὅτι τὸ παράδειγ-
μα ἰστορικῶς δὲν ἦτον ἀκριβεῖς, καὶ τὸν διέκοψε, διὰ νὰ μὴ παρα-
μορφώθη ὁ ἰστοριαν. Οὐδὲντο ἐν Πρωσίνῃ ἔγινε στάσεις εἰς οὐδεμίαν
περίστασιν ὡς ἐν τῆς ἐφαρμογῆς αὐτοῦ τοῦ Νόμου, διότι πάντοτε ἤκει
ἐτερῆθη μετὰ μεγίστης εὐλαβείας αὐτὸ τὸ ὅριον, τὸ ὑποῖον ἐτερῆθη
μαζί, αρχίζεις, από της πρώτης έφαρμογής αυτού του συστήματος. Είναι γνωστόν, ότι χρεωτείται εις τὴν μεγαλεπιθέλον ἐπίνοιαν τοῦ Scharnhorst, κατεδείχθη δὲ, τί δύναται κατά τὴν πανδήμον ἐξεγεραν ἐν ἔτει 1812 ὅλης τῆς Πρωσικῆς, ἀλλ' ἐν ὦρᾳ πολέμου. Ἐξεγέρθησαν τότε ὅλα αἱ τάξεις τῆς κοινωνίας μέχρι τοῦ ἑγκατον ἔργατου καὶ τοῦ τελευταίου γεωργοῦ, καὶ ἁρφίκατα πάντες τὰ ἄρτορα, ὅπως ἐκπρατεύουσαν, ὅχι μόνον μὲ ὅπλα τοῦ ταξικοῦ στρατοῦ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰς ἄξινας. Επέλθη τιμῶντι στάσεις ἐν τῷ Πρωσικῶ στρατῷ, ἀλλ' ὅχι εἰς κύριος τῆς αἰτίας, ἐπῆλθον εἰς αἰτίας τῶν ταχύτων τῆς Σαξωνίας, τὰ ὅποια δυσανελεύθησαν, ὅτε ὁ βασιλεὺς αὐτῶν, συλληφθεὶς αἰγμαλωτός, ἔμελλε κατὰ τὸ 1814 νὰ μεταχωμηθῇ εἰς τὸ Spandau καὶ ἐκεῖ νὰ καθαίρεσθη. Τότε, ὅτε ἀκόμη συνεδρίασεν ἡ Σύνοδος ἐν Βιέννη, ἐταπαθίσαν τιμῶντι τὰ Σαξωνικὰ τάγματα καὶ ἐδέχοντα εἰς κιβώτιον τῆν ἦμην τοῦ Blücher. Αὐτὴ ἦτον ἡ μονή στάσεις, οὐδέποτε ὅμως ἐνεκα τῆς ἐφαρμογῆς αὐτοῦ τοῦ συστήματος, διότι τούτο ἐφαρμόζεται εἰς Πρωσική μετὰ μεγάστερης προσοχῆς, ὅτε νὰ μὴ ἐπέρχηται βλάβη πρὸ πάνω εἰς τὴν ἐργατικὴν τάξιν καὶ τὴν βιομηχανίαν, εἰς πάντα, ὡστε συνελει ὑπὸ ἀνθρώπων τοῦ κοινωνικοῦ πλούτου, καὶ ἐκεῖ ἐφαρμόζεται τὸ σύστημα τονοτρόπως, ὅτε τὰ γυμνάσια δὲν ἀποσπώσαται ὑπελθὸς τῶν καλούμενων εἰς αὐτὰ ἀπὸ τῶν ἔργων του, ὅπως παρ' ἡμέν, οὔτε κατατάσσεται καὶ μένει εἰς τοὺς στρατηγαὶς ὁ ἐγκυρωμαζόμενος ὡς ὑπηρέτην ἐν καιρῷ ὑπηρεσίας.

Σ. Πετέμεζας. Κύριε Καλλιμη, νομίζω ὅτι τὸ Πρωσικὸν σύστημα διαφέρει τοῦ ἤμετρον.

Καλλιμή. Εἶναι γενικὴ στρατολογία ὑπὸ τὸ πνεῦμα, τὸ ὅποιον εἶπον, να μὴ ἀποσπάται ὁ καλούμενος εἰς ἐγκυρωμαζόμενον πολίτης ἀπὸ τὰς ἐργασίας του.

Σ. Πετέμεζας.  "Εχετε δίκαιον, ἀλλὰ τὸ πράγμα διαφέρει εἰς τὴν οὐσίαν.

Καλλιμή. Βεβαιών ο νόμος δὲν εἶναι ἀπαράλλακτος. Εἰς τὸ σύστημα ἡμῶν αὐτῷ τὸ πνεῦμα προσδρεύεται, ἀφαίρεται τὸ ἄτομον ἀπὸ τῆς οἰκογενείας, ἀλλ' ὑποτίθεται, ὅτι δὲν εἶναι αὐτὸς μόνος ὁ διατηρῶν τὸν οἰκογενεῖαν: ὅταν ὅμως ἦν αὐτὸς ο μόνος, τότε ἀρχίζεται ἡ βλάβη, καὶ πρὸς ἀπορρύθμισιν αὐτῆς προβλέπεται ἡ ἀπαλλαγή. Δὲν εἶναι ο αὐτὸς φόρος τοῦ αἰματοῦ δι' ἐκείνου, ὁ ὅπου ἔσε ἐν τῇ ἐπιστροφή.
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΚΛ. ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ. ΑΠΑΛΑΣΣ. 639

tώσεώς δέν μέλλει νά υποστή ύλικήν βλάβην, ώς είναι δι' ἐκείνων,
οστίς μέλλει νά υποστή αὐτήν κατά τόν ἀνώτατον βαθμόν. Δέν συνε
γαρεῖ μόνον κατά τῆς προτάσεως ταύτης τό πνεῦμα, ὑπὸ τό ὦποιον
ἐδέχθησαν αὐτὸ τό σύστημα, ἀλλὰ συνήγορει καὶ ἄλλος λόγος, δ ἔξει
ὅτι πρὸ τῆς ὁρᾶς τῆς κρίσιος, καθ' ἃν γίνεται πλέον χρήσει τοῦ μό
νου ῥήγανον, διὰ τοῦ ὦποιον λύνονται μεταξὺ τῶν ἑών οἱ διαφοραί,
δὲν εἶναι συμφέρον τῆς πολιτείας νά διασεῖονται ὅλα τά στρώματα
τῆς κοινωνίας.

Δέν εἶμαι ἄνωντής, ὑμητής ἀλλοτε ὑπὲρ τῶν προπαρασκευῶν καὶ
ὑποστράτειας τῆς ἐπίστρατείας, λέγων σήμερον, ὅτι η πολιτεία
πρέπει νά ἦναι προσεκτική, ὅπερ δοσονέστην ὀλιγότερον νά διακα
λεύση τῆς κοινωνίας, καὶ ὅσον ὀλιγότερον τῆς διακαλεῖ, τοσύτο
μᾶλλον διατηρεῖ καὶ τ' ἀπαρατήτον ὑλικά μέσα, τῶν ὦποιον ὁ πό
λεμος ἔχει ἀνάγκην, διότι ὁ πόλεμος αὐτὸς ἀφ' ἐκείνου δεν ὑπάρχει.
Πρέπει νά ἦναι τις λίαν ὄρμητας, ὅταν ἔρχηται ἐπί το βήμα ἐν
σχήματι ἀποστροφῆς, λέγων, πόλεμον θέλετε; σηκωθήτε, κλείσατε τά
ἐργαστήρια, ἀφήσατε τά ἐργα σας, τώρα εἶναι πόλεμος; τοσοῦτο
ποσὶ δὲν λύνονται, ἀλλ' ἀρπαξάσθαι τά ζητήματα ἄνευ σκέψεως.
Μά
λιστα καὶ ἐν καιρῷ πόλεμον ἀκόμη, ἐνόσῳ ἡ πολιτεία δύναται δοσο
νεστῇ ν' ἀφήσῃ ἀνενόχλητον τήν ἐργατικήν τάξιν καὶ νά προπαρασκε
υθήσει τήν ἐργασίαν, καὶ τότε ἀκόμη καὶ δυνάμεις τῆς εἶναι ἱσχυρότεραι, ὅ
dὲ ὄρμησις οὐδὲν ἄλλο εἶναι, ἡ ἐλογος ὥρμη ἀνθρώπων, οὔτες ἀγνοοῦ
τί πράττονται καὶ τά πάντα φέρουσι εἰς σύγχυσιν.
Σήμερον δὲν γίνον
ται πλέον οἱ πόλεμοι ὅπως εἰς ἄλλας ἐποχας; σήμερον οἱ κοινωνίας δὲν
ταχάσσονται ἐκ βαθρῶν, ἀλλὰ σκέπτονται ὅρμως μετὰ πολλῆς ψυ
χραμίας καὶ ἐργάζονται εἰς προπαρασκευήν τῶν μέσων τοῦ πολέμου,
τά δὲ μέσα τοῦ πολέμου, ὅταν ταχάσσεται η κοινωνία εἰς τρόπον, ὅστε
οὐδεὶς γινώσκει ποιο ἐφικτεται, ἐκλείπουν, οἱ δὲ ἀπορούντες μέσων γί
νονται βάρος εἰς τήν κοινωνία καὶ ζητοῦν τὸν ἐπιούσιον ἀρτὸν ἀπὸ
τὴν Κυβέρνησιν. Τί θα πράξῃ η Κυβέρνησις, ὅταν δὲν ἔχει τά μέσα
νὰ ὑβήξῃ πάντας; Τοιεύτων καταστάσεις συνεπάγεται ἡ ἐλλειψις φρο
νήσεως; ὅταν ἀνοίγομεν τήν βίβλον τῆς ἱστορίας, βλέπομεν εἰς τοὺς
ἱμετέρους χρόνους, ὅτι ἐγένοντο μάχαι μερινέκρωσι, καὶ ἐν τούτοις εἰς
tάς πόλεις, ἐνώπιον τῶν ὦποιων ἐγένοντο αἰ μάχαι αὐταί, δὲν ἐπακουο
ἐργαζόμενοι, οὓς δύνανται νά ἐργάζονται καὶ ὅποι πορίζονται ἐκ τῆς

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ἐργασίας τὸν ἐποίησιν ἠρτον. Σὰς ἐνθυμῆσω ἀνέκδοτον, τὸ ὅποιον ἀυ-
τὸν τὴν στιγμὴν ἐνθυμοῦμαι. "Ὅταν ἔγινεν ἡ μάχη τῆς Ιένης εἰς τὰ 1807 ὁ φιλόσοφος Hegel ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἐφεξαν εἰς τὸ τυπο-
γραφεῖον τὸ ἔργον ἐκεῖνο, τὸ ὅποιον ἔμειλε νὰ μεταβάλῃ τὴν ὄψιν τῆς
φιλοσοφίας, τὴν φαινομενολογίαν τοῦ πνεύματος, ὑπὸ τὸν ἀρτὸν τῶν
τελεσθοῦν. Δὲν εἶναι λαπτὸν ὁ πόλεμος λόγος, ὅπερ καὶ πρὸ αὐτοῦ
νὰ ἐκστάσαι τῶν φειδων, δύοτι τούτο εἶναι τὸ νὰ λήγῃ τις, ὅτι δὲν
πρέπει πλέον ν' ἀποβλέψουμε εἰς τίποτε· κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ὁ
πόλεμος γίνεται ὑπὸ τῶν Βαρβάρων. 'Εκ τῆς ιστορίας τῆς Τουρκίας
γνωρίζουμε, ὅτι ἤκαμαξε καὶ ἐθραμάζευεν ἡ ὄρμη τῶν Γκαντησάρων καὶ
ὁ φανακόμος ἢτον ωλέθρους εἰς τούς πολεμίους, οὐς πολλάκις καὶ μετ' ἄκρατητον ἀνδρείας κατετράπωσαν, πρὸ πάντων τοὺς Ἀστρακάκους
καὶ ἐν γένει θίλους τῶν θρόνων: ἐστήνετο τὸ Σαντζάκη σερία εἰς τὸ
"Ατ μείταν καὶ ἐφώναξαν οἱ τῶν πόλεμος, καὶ ἐπέτειν ὁι νὰ παρα-
κελουθήσαι τῶν στρατόν. Δεσμάν τοὐτῶν πόλεμον ἐνοῦμεν ἡ πόλε-
μον λεγομένου; Ἐνοῦμεν νὰ συντάξουμες τὰς δυνάμεις μας εὐ-
tάκτως καὶ νὰ καμοῦμεν χρήσαν τῶν μέσων μας μετὰ φειδώς καὶ
μετὰ τρόπον τοὐτῶν, ὅπερ νὰ μὴ ἐπεκτάνουμε ἄνευ ἀνάγκης τὰ
κακὰ τοῦ πόλεμου, ἡ ἐνοῦμεν ν' ἀπογραπταῖσομεν πᾶσαν σκέλη;

Καλείτε τὴν ἐφεδρείαν καὶ ἔχετε ὡς ἐγγυτο ἀριθμὸν 30 γχιλάδων.

Α. Μαγνωμακαλης. Δεκαπάντε γχιλάδας.
Παπαμικαλοπούλους. Εἰκοσιπέντε διὰ τὴν ἀκρίβειαν.

Καλλιγας. Τὰ μητρία καταδεικνύουν 25 γχιλάδας, ἐστόν ἀλλ' ἐὰν ἔρητητα, αὐταὶ αἱ ἀπαλλαγή, τὰς ὅποιας τῶρα πρόκειται νὰ
θέσητε εἰς ἄρχινα, πόσους ἄνδρας θὰ σὰς ἀφαίρεσον; 5,000 ἱσως.
Εγὼ κάμων αὐτῶν τὸν ὑπολεγομένον, δυὸτι δὲν ἀρώματι ἐκ τῶν ἐπι-
σήμων πληροφοριῶν, τὰς ὅποιας ἐφεξαν ὁ ν. ὑποργὸς τῶν ἐσωτερικῶν,
tῶν ὅποιας ἡ πηγὴ εἶναι μὲν τῆς ὑπερεσίας, ἀλλ' εἶναι ἄνευ ἐλέγχου,
dιότι δυστυχώς γνωρίζουμε πᾶς γίνεται ἡ στατιστικὴ ὑπερεσία. Δὲν
ἔχουμεν σύστημα στατιστικῶν, διότι σύστημα στατιστικῶν δὲν σημαίνει
νὰ ἐχουμεν σημειώσεις ἄνευ ἐλέγχου, αὐτό τὸ ὅποιον ἄριστον οἱ Γάλλοι
centre ἐρέσουν. Στατιστικὴ δὲν ἠμπορεῖ νὰ ξέναι ἐκείνῃ ἡ πληρο-
φορίᾳ καθ' ὑπόθεσιν, ὅτι ἐπάρχουσα 9,000 εἰς τὸ ἐξωτερικόν. Πρέπει
νὰ βεβαιώνται καὶ ἐκ τῶν προέζων.

Παπαμικαλοπούλους. Μάλιστα ὄνομαστι, ἡ ἀπόδειξις, βιβλίον.
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΚΛ. ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ. ΑΠΑΛΛΑΣΣ. 541
μὲ ὄνοματα καὶ μὲ ἡλικίας. Περιπλέον λέγουν οἱ πρόενοι, ὅτι δὲν
προσέλθον ὅλιο νὰ ἔπληκυσαν, φοβοῦμεν νὰ τὴν ὑποχρέωσιν τὰς ὑπηρε-
σίας, ἀλλ' ὅσι ἐπιλύζωσιν εἶναι τούσι.
ΚΑΛΛΙΓΑΣ. Δὲν ᾐξήτησα τὰ ἐγγραφά σας. ἀλλ' αὐτὸ εἶναι δευτε-
ρεὺς. Ἐδῶ ἐργάζεθα εἰς τὰς ἀπαλλαγάς. λέγω λοιπῶν, ὅτι αὐτοὶ αἱ
ἀπαλλαγαὶ δὲν σὰς στεροῦν ἄρθρομο πλεῖον ἄποικων τῶν 5 ἢ 6 χιλιάδων.
Λοιπὸν δὲ αὐτὸν τὸν ἄρθρομο νομίζετε, ὅτι συμφέρει μὲ ἀνακρίβευτο τὸ
σύστημα τοῦ νόμου καὶ νὰ φύασητε εἰς τὰς συνεπειῶς, τὰς ὑποθέσεις εἰ-
πον; Λέγω δὲ, ὅτι σήμερον, ἄλλοι ἔλθουν καὶ αἱ 30 χιλιάδες, δὲν εἰσθα
εἰς κατάστασιν νὰ κάμπτει χρήσιν αὐτῶν, δὲν ἔχετε στέληξε νὰ τοὺς
κατάξησατε, εἰς τὰ τάγματα σας δὲν δύνασθε νὰ τοὺς συγχωνεύσητε,
ὅτι εἶναι πληρές ὁ δύναμις τῶν, εἶναι 1,200 ἢ 1,300, καὶ πρέ-
πει νὰ συγκατατάσσατε νὰ τὰ τάγματα καὶ νὰ στέληξη: πολὺ ἀμεθάλ-
λιο λοιπὸν ἄλλων δὲν δύνασθε νὰ τοὺς χρησιμοποιήσητε. Οὔθεν ἄλλο τέλεστε
πράξει ἢ νὰ γεννήσηση σοφισμοῦς καὶ ν' ἀποστάσηστε ἀτομά ἀπὸ
tὰς ἀπαρακτήτως ἐργασίας διὰ τὴν συντήρησιν τῶν, ἀλλ' ἀνευ ὑφε-
λίας πρὸς αὔξησιν τοῦ στρατοῦ. Δὲν εἴμαι εἰς κατάστασιν βε-
βαίως νὰ ἐξετάσω μὲ θ' ὑμῶν υπὸ τὴν στρατησιωτὴ ἐποφίν, πῶς
μέλλετε νὰ διοικήσητε αὐτὸν τὸν στρατόν, καὶ ἢν ἀπακτήση ἀπα-
ρατήτως, ὅστε νὰ ἔχετε ἀπ' ἀρχῆς ὧδε τὸν ἄρθρομο, τὸν ὑποῖν
θέλετε νὰ φέρητε εἰς τὸ μέγα ἐργον ἐννοῶ, ὅτι ἐπιθυμεῖτε νὰ ἴησι
ἀλλ' ὅλοι ἐξηπαθεύμενοι, ἀλλὰ δὲν ἐννοῶ, διατά νὰ βαρυνήτε τὸ δημόσιον
ταμείον μὲ τὴν συντήρησιν στρατοῦ 80 χιλιάδων καὶ πλεῖον, ὁ ὑποῖος
οὐδὲν ἄλλο νὰ πράξῃ παρὰ νὰ ἀπακτήσαι εἰς τὰς κανονικές ἀπακής
tάγματα, διότι ἄλλα ἀπακής καὶ τῶν 80 χιλιάδων ἔν Ἐλλάδι
eἶναι ἀδύνατον νὰ κάμπτη. Κατὰ τὸν ὑπάρχοντα ὄργανον τοῦ
στρατοῦ βλέπω, ὅτι ἔχετε ἐμπεθὰ τάγματα, τῶν ὑποῖον ἐργόν εἶναι
βεβαιός ἢ προπαρακενθήσῃ πρὸς ἀναπληρώσιν τὰς δυνάμεις τῶν
tάγματος, ὑπάκουε ἐκλεισθὰ ἄνδρες ἢ ἀσθενεῖς ἢ ἐκ ἀξιῶν αἰτίων.
Καὶ τὰ ἄλλα σημασίαι ἔχει ὁ πόλου στρατός, ἐμὴ τούτο, νὰ μὴ ὑπάρ-
χουν κενὰ ἐν τῷ στρατῷ, διότι ἡ ἀναπτύξεις μεγάλων στρατῶν
ἐπιβάλλει βαρύτερα καθήκοντα διοικητικά, καὶ αὐτὰ τὰ καθήκοντα
dὲν ἔχουμε ἐὰν ὑπάρχουν οἱ δυνάμεις νὰ τὰ φέρουν. Πολὺ ἀμφιβάλλω,
ἐὰν δύνητε νὰ διοικήσητε ἀποστόλων στρατοῦ, ὅστε ἡ ἀπάνη νὰ
gίνῃ χρήσιμος, καὶ ᾗ ὅμως θὰ κινήσητε αὐτῶν τὸν στρατὸν. Αἱ
περιστάσεις λοιπόν δεικνύουν, ὦττ ἔχομεν ἀνάγκην στρατευσίμως ἡσυχασμένοι, διὰ να ἀναπληρώσωμεν τὰ χάσματα, ἄλλα πράγματι δὲν εἶμεθα εἰς κατάστασιν σήμερον νὰ ἔχωμεν 80, 90, 100 χιλιάδοις στρατευον, ὅπως νὰ μὲν παρατεταγμένος ἁριστῶς ἰσοῦ τῇ ἀνάγκῃ καλεῖσθαι αὐτὸν εἰς ἔργα. Περὶ τῆς μέλλουσης ἀνάγκης τουσώτου στρατευον καὶ περὶ τῆς χρησιμοποιήσεως τοῦ δὲν διαφορολογούμε, δὲν θεωροῦμες τὸν ἀριθμὸν τούτον ἀπὸ τοῦτο ἀπαραίτητον ἐν ἑνεργείᾳ. Ναὶ μὲν λέγομε, ὅτι η νῦν πάντοτε ἔννομα εἰς τὰ πυκνότερα σπέρμα, αὐτοὶ δὲν ἔχουμεν φουτουρίζεις τὸν περιόδον τοῦ Χιλιος, ὁ Χιλιανὸς μὲ στρατον 25 χιλιάδοις κατεστράψωσαν τὸν Περουβιανὸν στρατον 52 χιλιάδοις, καὶ ἔστησαν καὶ τὴν προτεϊσταν τοῦ Περουβίου, τὴν Λιμανίαν, ὥστε δὲν φέρει ἀπολύτως τὴν νῦν ἄρρημος τοῦ στρατοῦ, ὥστε ἤ δικήσασι.

Εἰκόν, ὅτι εἰσῆτε στρατον 50, 60 χιλιάδοις καλῶς ἐξηκερμένως καὶ ὁτι δύνασθε να ἀναπληρώστητε πάντοτε τὰ κενά, λέγω ὅτι εἰσῆτε εἰς κατάστασιν νὰ ἐπιχειρήσετε καὶ τὸ τοῦ πληροτέρουεν ἐὰν ὄμοι εξηκερμένως, πρὸς ἑλθειν η στιγμή, χωρὶς νὰ γνωρίζετε, πότε ἔρχετε, λέγω, ὅτι δὲν θέλετε δυνηθη νὰ διακήσητε αὐτόν τὸν στρατον καὶ θέλετε ἔχει πολλοὺς στρατιωτάκες, ἥ ὅτι στρατον δυνάμενον νὰ βεβαίωσιν ὅπου πρέπει. Δὲν λέγω, ὅτι δὲν θέλει γίνεις χρ῍ῥης στρατοῦ, ἡ εἰρηνική λύσις εἶναι, κατ' ἐμὲ, ἄπληθος ὡς οἱ ἐρθασαν ἡ περιπλοκή, τὴν ὅτι εἰσῆτε μεθαίρετε δὲν πρόκειται νὰ ἐξαρασιοῦται, μᾶλλον πιστεύεις τε, ὅτι σωθείματα ἐξηκερμένος ὑπάρχει η δικ τῶν ὅπλων, καὶ ἱδοὺ, ὅτι ὁ στρατιωτότερος τῶν ἀπολυματών, ὁ πρῶτος αὐτῶν, ἔπροφες, ὅτι ἡ Εὐρώπη δύναται νὰ μείνῃ ἰσχύς καὶ εἰς μάτιν ἑπεράχθη ἡ Γαλλία, δύστο ὅτι στρεῖμες νὰ περιπροσωῆς τοπικώς.

Εννομένη ἡ Γαλλία, ὅτι διὰ τῶν προτροπῶν τῆς ἦδυνατο νὰ καθυστερήση τὰ πάντα καὶ νὰ ἀριθμήσῃ τὴν Ἑλλάδα ἐπὶ προσθετικῆς τοῦ μέλλοντος, ἄλλα τὸ ἔναντιν ἐσκέφθη ὁ ἠθελολογοῦντες, ὅτι θέλει ἐπενεργήσι καλὸν διὰ τῆς παραστάσεως, ὅτι ὁ πόλεος εἶναι ἀναπόθεμος, ἄλλο ἀκόμηνος διὰ τοὺς ἄλλους. Ἡθελήση, πολὺν, νὰ δοκιμάσῃ ἐπὶ τῶν διαφορομενῶν τῆς χρῆσις τῆς ψυχολογικῆς στιγμῆς, ὅπως δὲ νὰ ἀριθμήσῃ καὶ τὴν Τουρκίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα, ἥτον πρὸ ὁρθόλημαν αὐτῶν, ὅτι ἔμενοι πόλεοι δὲν δύνασθε νὰ λύουσιν τὴν δικ-
περι προσκλ., εις τα οπλα των προς. απαλλασ. 543

φοράν των, καί ἵσως φανάσω ὑπογραφόμεαι. Ἐκ τούτων ἔξαγεται, ὅτι ἡ λύσις διὰ τῶν εἰρηνικῶν μέσων δὲν εἶναι ἐνδεχομένη, διότι οὐδέποτε θέλομεν εὑρεῖ πλήρη σύμπτων μεταξὺ τῶν δυνάμεων, ὡς οὐδέποτε ύπῆρξεν εἰς οὐδεμιάν ἐποχήν τῆς ἱστορίας. Καὶ ἂν παρακάλωμεν τοὺς ἵθυνοντες τὰς μεγάλας δυνάμεις πρὸς τοὺς Ὅλωντος θεοὺς τοῦ Ὅμηρου, καὶ οὕτω ἴσως διευρημένοι, καὶ κατάργηντο εἰς τὸ πεδίον τῆς μάχης καὶ ἐδίψυξον συνδρομήν πρὸς τοὺς ἄγωνισμένους. Ἐκ τῆς συμ-πνοίας λοιπῶν τῶν Ὅλωντος θεοῦ δὲν πρέπει νὰ ἐπιζητῆσομεν, ὅτι ἂν ἄποσβηθην ἡ ἀνάγκη τοῦ πολέμου. Νομίζω, ὅτι εὐφρασίας καὶ ἱματίς εἰς ἣν θέσην ἔσταθαν ἔστατον ἡ γενναία ἐκείνης ἀνθρωποσκόπος στρατηγάς εἰς τὴν μάχην ἐν Saint Gothard, τὴν πρῶτην, κατὰ τὴν οποίαν κατε-τριπολίσασαν οἱ Τοῦρκοι ύπὸ τῶν Ἀυστριακῶν ύπὸ τὴν ἀρχηγίαν τοῦ Monte Cuculi. Καὶ δυνάμεθα εἰς αὐτοὺς τοὺς Ὅλωντος θεοὺς νὰ ἀπευθύνωμεν τὴν εὐχήν, τὴν οποίαν ἀπηύθυνας ἐκείνους πρὸς τὸν Θεοῦν, ṿτὸ τὸ δεγμένον Ὅλωντος Αἰκαί, ὁ Sporek. Πρὸ τῆς μάχης τοῦ Saint Gothard ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Raad κατὰ τὸ 1864 ἀπηύθυνε τὴν εἴης εὐχήν πρὸς τὸν Θεοῦν: «Πινακοδύναμε στρατάρχα»,—ὅνομασε τὸν Θεοῦν στρατάρχην, διότι πρὸς στρατιώτην αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλειτερόν ἄξιωμα—«ἄν δὲν θέλητε νὰ βοηθήσητε ἡμᾶς τὰ ἐν Χριστῷ πιστὰ τέκνα σου, τούλαχιστον μὴ βοηθήσητε αὐτοὺς τοὺς σκύλους τοῦς Τούρκους, καὶ τὸτε θὰ διασκεδάσῃς». Αὐτὴν τὴν εὐχήν πρέπει νὰ ἰμηθηκα, εἰς θέσιν νὰ ἀπευθύνωμεν καὶ ἱματίς εἰς τοὺς Ὅλωντος θεοὺς, ὅτι ἂν δὲν θέλετε νὰ βοηθήσητε ἡμᾶς τοὺς ἐν Χριστῷ ἄδελφους, τούλαχιστον μὴ βοηθήσητε τοὺς Τούρκους, καὶ θέλετε διασκεδάσεις. Ἀλλά διὰ νὰ εὐρέθωμεν εἰς θέσιν, ὅτε νὰ διασκεδάσωμεν διὰ τῶν πράξεων μας, πρέπει νὰ πράξωμεν διὰ νὰ εἶναι δυνατόν, ὅταν νὰ μὴ στερηθῶμεν τῶν μέσων, τὰ ὅπλα ἔχομεν νὰ διατηρήσωμεν τὴν πλήρη ἡμῶν ἀκριβῆ, νὰ κατα-στήσωμεν τὴν ἐπιστρατείαν γενετέραν στρατοῦ ἱσχυρὸν θυμαμένου νὰ ἀνακεφαλαίαν, δυναμεῖς νὰ ἀνακεφαλαίαν πάντα νὲς δυναμεῖς, νὰ πορίζημεν αὐτός διὰ τῆς ἀπωκής τῶν στρατευσμῶν. Τὰ μέσα ταὐτά νὰ ἔχετε, καὶ νὰ ὑπεδείξω  ὁ ἐντυπο προκαλήσας· σάς ὑπεδείξω, ὅτι κατὰ τὸ ἀριθμὸν 39 τῶν νόμων ἔχετε τὸ δικαίωμα διακεκρίθηκε νὰ ἀνακόψητε τὴν ἀπόκηται ὅλων τῶν ἀπαλλαττωμένων, καὶ τὸτε φθάσωμεν εἰς τὸ ἀποτέλεσμα, τὸ ὅπως ζητεῖτε καὶ ἐπιθυμεῖτε, τοῦ νὰ ἔχετε στρατιώτας ἡσυχίμενους, πρὸς σχηματισμὸν στρατοῦ καὶ ἀναπληρώσων.
τῶν ἐν αὐτῷ κενῶν. Ἐκ μόνου τοῦ ἀριθμοῦ μὴ πιστεύετε, ὅτι συγκροτεῖται στρατός σπουδαῖος, ἀλλὰ πρὸς τοῦτο ἀπαιτεῖται σπουδαῖα διοίκησις στρατοῦ, δὴ ἡς καὶ μόνης ὁ στρατός ἀναδεικνύεται ἀνάλογος πρὸς τὰς περιστάσεις.

ΕΞΑΚΟΔΟΥΘΗΣΙΣ ΤΗΣ ΛΥΓΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΤΗΣ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 1881

Π. ΚΑΛΛΙΦΑΣ. Κύριε, Γάλλος τις, ἂν ἐνθυμοῦμαι καλῶς ὁ Laubardemont, ἔλεγε: δότε δύο μόνους στίχους οἰκουθητότε καὶ ἄγω θεὸς ἀποδείξῃ, ὅτι εἰναι άγιοι ἁγιόνες.

ΠΛΟΓΑΙΤΗΣ. "Ἐνοχαῖς ἑσχάτης προδοσίας εἰπέν.

ΚΑΛΛΙΦΑΣ. Δὲν εἰναι παντὸς ἐκ πάσης λέξεως να ἔξαχθη ὅποιον ἔτοιμον τούτους να ἔνωσιν, οὐδὲ ἐγνώριζα, ὅτι αὐτὴ ἡ τέχνη ὑπάρχει καὶ παρ' ἡμῖν. Ἐφεσον κείμενον, ἐξήγησα τὴν ἔνωσιν αὐτοῦ πολλάκις, ἡρωτήθησα καὶ ἀπήγαγα, ἢ ἔνωσις, εἰπόν, ἔγκειται ἐν τῷ νόμῳ, δὲν εἰναι ἔνωσις, τὴν ὅποιαν ἐγὼ ἔφεσον, δὲν εἰναι ἔνωσις, περὶ τῆς ὅποιας εἶχον ἀνάγκη να δώσω οἰκουθήτως διασάραξον, διὸ καθαρῶς ἐξήγησα, ὡστε ἐπὶ τῶν ἀπαλλασσόμενων να ἐφαρμοσθῇ ἡ διάστασις τοῦ νόμου ἐν ἄρθρῳ 39, ἦτες ὅριζες, ὅτι ὁ ἀπαλλασσόμενος οὐδὲν ἠττόν υπόκειται εἰς τὰς ἀσκήσεις, καὶ ἐπομένως ὁ νόμος, ἐπικεκαυμένος, δὲν ἔπερπετο τὴν κατάταξιν εἰς τὸν ἐνεργὸν στρατὸν ἑκείνον, ὡστε εὐρίσκετο εἰς τὰς περιστάσεις τῶν ἀπαλλαγῶν, ἀλλ' ὁ γὰρ ἦταν καὶ αὐτὸς ἐκκαθάρισε, ἵνα καὶ αὐτὸς γίνη χρήσιμος ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ. Ἀντι εἰναι ἢ ἔνωσις τοῦ νόμου καὶ αὐτῆ ἢ ἔνωσις ἐξήγησα να ἐφαρμοσθῇ, καὶ εἰπόν, ὅτι ὑπάρχει ἱσχύς, τὸ ὅποιον προῆλθεν ἐκ τοῦ νεωτέρου νόμου, τὸν ὅποιον ἐφηράσαμεν περὶ ἀπαλλαγῶν, ὃποιον ἐν ἄρθρῳ 3 ἐγινε μνεία, ὅτι ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 4, τοῦ ἄρθρου 40 καὶ δὲν ἐνθυμοῦμαι τίνος ἄλλου.

ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ. Τού 37.

ΚΑΛΛΙΦΑΣ. Καὶ τού 37· παρελείψαμεν δὲ τὸ ἄρθρον 39. Σήμερον δὲν πρόκειται ἄλλο, εἰμὶ ἡ ἀναπληρώσαμεν αὐτὴν τὴν ἐλλειψιν. Ἐν τούτως παρεξηγήθην ὅχι μόνον παρὰ τού ν. Πρωθυπουργοῦ, ἄλλα καὶ
παρ’ ἄλλων, ὅτι ἀλλη ἤτον ἡ ἐννοιά μου. Ὄ τι. Προθυσποργάσει λέγει, ἡμεῖς θέλομεν ν’ αἰδήσωμεν τὸν ἑνεργόν στρατόν, θέλομεν λοιπόν νὰ καταργήσουμε αἱ ἀπάλλακται καὶ μᾶς εἶναι ἀδιάφοροι, ποῖον εἶναι τὸ κείμενον ἡμεῖς ἐμεθα ἐις κατάστασις ἀπὸ πᾶν κείμενον νὰ ἐξαξιώμεν οἰανδήποτε ἐννοια. Νομίζω ὅμως, ὅτι τούτο δὲν εἶναι ὁὕτω λογικὰν, ὁὕτε ὀρθῶν, ὁὕτε δικίων.

Ἐὰν θέλετε νὰ καταργήσουμεν ἐν τῷ ἑνεργῷ στρατῷ οἱ ἀπάλλακται καὶ μᾶς, νὰ τὸ ἐπέτει φανερὰ ἐμεῖναι τὰ τὸ κείμενον σας καὶ μὴ ἀντικαθιστᾶται ἄλλο κείμενον, ἐπιλέγοντες καλὸν εἶναι καὶ τούτο, διότι ἐγὼ ἐξετάζουμεν τὴν ἑκατόστη, δἰα πάντοτε κείμενον νὰ ἐκφράζητε ὅ,τι θέλετε. Δικὰ σας τὸ κείμενον εἶναι ἄπλον ὅγχημα, δ’ εἶναι μεταβαθεῖνε ὅπου θέλετε, εἶναι ὑπὸ ἀνατολάς, εἶναι πρὸς δυσμᾶς. Νομίζετε, ὅτι εἰσθα κύριοι τῆς ἑννοιας καὶ αὐτὸς ὁ χειρισμὸς τῶν νόμων εἶναι instrumentum regni· ἀλλ’ αὐτὸ εἶναι λίαν ἑπισταλὲς, ὅταν τὸ κείμενον γίνησα ὁργανὸν ἀπάθης. Τὸ κείμενον σας πέρεξε τὴν ἑννοιαν, τὴν ὑπόλοιπον ἐξηπήκα, ἀλλὰ τὸ ἐγκατεληφατε, διότι εἴπετε, ὅτι δέχεσθαι τὸ ἱδικὸν μου κείμενον, ἐνοῦ ἐγὼ εἰμι τὰς ἀντιπόσεις καὶ τὸ κείμενον μου περεύχει διός ἀντίθετον ἑννοιαν. Σὲς ἐνσύμπατε διὰ τὸ κείμενον σας νὰ κατατάξῃτε εἰς τὸν ἑνεργόν στρατόν τοὺς ἀπαλλαττόμενους, ἐγὼ δὲ ἐνοῦ νὰ μὴ τοὺς κατατάξῃτε, ἀλλ’ ἀπλοὺς νὰ τοὺς ὑποβάλητε εἰς τὴν ἀσκησιν, τὴν ἀσκησιν, τὴν ὑπόλοιπο προβλέπει ὁ νόμος. Καὶ ἐδώ μάλιστα ἀντιτάξατε δυσκολίας καὶ εἴπατε πῶς θέλετε νὰ τοὺς ἀσκήσω, ἀφοῦ τὰ τάγματα μετασταθηκέν ταχράν καὶ ἐν Πελοποννήσῳ δὲν θὰ ἔχωμεν τάγματα, διὰ νὰ γίνησαι ἡ ἀσκησις, ἐγὼ δὲ ἀνάγκη νὰ αὐξήσω καὶ τὴν ἀριθμητικὴν δύναμιν. Εἰς αὐτὸ λοιπὸν ἀντιτάσσομαι καὶ λέγω, ὅτι τὸ σύστημα σας εἶναι ἑντελῶς καὶ εἰς τὸν ὄργανον τοῦ στρατοῦ καὶ εἰς τὸν σχολὴν σας· καὶ δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου ἀπομακρύνεσθαι ἀπὸ τοὺς κανόνας τῆς διοικήσεως τῶν τακτικῶν στρατῶν. Ἡ διοικησις καὶ ὁ ὄργανομος τακτικῶν στρατῶν δὲν εἶναι ἡ παράταξις ἀνδρῶν, ὅστε νὰ γίνονται παραδόσεις ταγμάτων· στρατός εἶναι ἑκατέρας, ὅστε δύναται νὰ ἀνακυκλίζῃ καὶ μένει ἐν τῇ δυναμεί του διαφόρως. Τουτέστατα τὸ στρατός, καὶ μικρὸς ὅ ὁν τὸν ἀριθμόν, ἐγὼ οἶλα τὴν δύναμιν, ν’ ἀντιπρατητεύομαι εἰς πολὺ μεγαλύτερον στρατόν. Τὸν στρατόν σας ἐνοῦς οἶλον καὶ ἀσθένειας θέλουν δεκατίσει, καὶ δὲν θέλει εἶναι εἰς κατάστασιν νὰ βαδίσῃ, ἀμέσως δὲ κατὰ τὴν πρῶτην

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΚΛ. ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ. ΑΠΑΛΛΑΣΣ. 545

II. ΚΑΛΑΙΓΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ 35
συμπλοκὴν θέλουν ἄναφανθῇ τὰ κενά, καὶ τότε ὁ στρατὸς σας, ὅταν δὲν δύνασθε ν’ ἀναπληρώσητε τὰ κενά, δὲν εἶναι στρατὸς, οἶον αὐτὸν θέλετε. Ὡς μάχης ὁμαλὰ τῶν στρατῶν πηγάζει ἐκ τῆς ἄνανευσίας καὶ τῆς πρὸς τούτῳ ἰκανότητος; ὅπως τὸ ὀργανικὴν σώμα, ἄνανευσίμενον διὰ τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος, συντηρεῖται καὶ εἶναι ὑγιὲς καὶ ὅμομος, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὁ στρατὸς. Ὁ τακτικὸς στρατὸς ἀπαίτει 3 ἢ 4 των ἀναπόφευκτα, τὴν ὑπηρεσίαν τῆς τροφοδοσίας ὄργανον ὑπηρετήσας, τὴν ὑπηρεσίαν τῶν πολεμικῶν, τὴν νοσοκομικὴν ὑπηρεσίαν, κατὰ τοῦ κυριότερον, τὰ μέσα πρὸς ἀναπληρώσῃ τῶν κενῶν ἀμέσως καὶ ἐγκαίρως. Ὁ ὑπηρεσία αὕτη γίνεται διὰ τῶν ἐμπέδων ταχμάτων, τὰ ὅποια ἀδιαλείπτως γυμνᾶζον καὶ παρασκευᾶσθαι τοὺς ἐγκυμισθέντας, διὰ ν’ ἀναπληρώσουν τὰ κενά.

Αὐτὰ δὲ τὰ ἐμπέδα τάχυτα νομίζετε, ὅτι πρέπει νὰ ἴναι εἰς ἑν ἀρκετοῖς: αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερον λάθος, τὸ ὅποιον κάμπτετε, ἦν κενώθηκε ἡγημ. τὴν Ἑλλάντην καὶ μὴ ἄφησε ἕνα ἐμπέδον λόγον πρὸς ἀνατολῆς καὶ ἄλλον πρὸς δυσμᾶς, διὰ νὰ γυμνάζον τοὺς ἄνδρας καὶ νὰ τοὺς ἀπευθύνον, κατὰ λόγῳ τῆς ἀνάγκης, ὅπου πρέπει. Τοιούτως μὲν καθίσταται ἐφικτὸν, νὰ ἔχητε ὅπλατα ἀκμαίοις, ὑγιεὶς, ἐτοιμοῖς πάντοτε νὰ παρασταθῶν ἐνώπιον τοῦ ἑγέρου. Ἀλλως θὰ ἔχητε στρατόν, ὁ ὅποιος ἀντὶ νὰ ἴναι εὐθυμος, ζωμῆς, πλήρης ἄρρηξας νὰ βαδίση, θέλει εἰσίθαι δυσθυμος, ἀρροδενες καὶ θέλει ἀποβάλει τὸ εὐφυχῶν, τὸ ὅποιον παρέχει τὴν ἑκατονθάλαζον. Αὐτὸ εἶναι κεράλαιον, τὸ ὅποιον προσέχετε νὰ μὴ ἐλαττώσητε. Πρέπει νὰ ἔχητε ἀπὸ σταθμοῦ εἰς σταθμὸν τῶν ἐμπέδων λόγως, οἱ ὅποιαι νὰ προετοιμάζων καὶ ν’ ἄντλησην ἀδικακός ἀπὸ ὅλα τὰ ἄχρα τῆς Ἑλλάδος τοὺς ἄνδρας. Δὲν ἐπρότειναι λιπὸν ἄπλος καὶ ως ἐτυχε, διὰ νὰ δύσω ἐν κείμενον, ἐν τοῦ ὅποιον νὰ ἔξαθη τοιοῦτο ἑθελεῖ ἐννοικ. διὰ νὰ σὰς δώσω ἐν ὕγιες, διὰ νὰ ἐλαχίστω ὅπου θέλετε. "Ὅχι" ὁτι διέσωπος, τὸ ἐξήγησα ὡς συνδέομεν μετὰ τοῦ συστήματος τοῦ τακτικοῦ στρατοῦ. Νομίζετε, ὅταν λέγη τις πομπῶδος, ὅτι ἔχει 80,000 στρατοῦ, ἄρκει ὡς ἐπιβάλης; Οἱ εἰδότες εἶναι εἰς κατάστασιν νὰ ἀχρών, τι εἶναι αἴ 80,000 καὶ τι εἶναι αἴ 100,000. Αἴ 80,000 μετὰ 20 ἡμέρας γίνονται 60,000, καὶ τότε δὲν ἔχητε τὸ σύστημα, δι’ οὗ ν’ ἀναπληρώσῃ τὰ κενά, αἴ 60,000 γίνονται ταχῶς 40,000. Στρατός εἶναι ἕκενος, ὁ ὅποιος εἶναι εἰς κατάστασιν, ὡς ὁ Ἀντάιος, ὅταν πατή
ἐπὶ τῆς γῆς ν' ἀντλήσαν τὰ κενά. 'Εκείνος νική ἐν τῷ πεδίῳ τῆς μάχης, οὕτως δύναται τελευταίος νά φέρῃ ἄκμαντον στρατόν τῆς τελευταίαν ὡραν. Σεῖς ὑμᾶς ἀπὸ τούθε κατὰ τὸ σώσιμα σάς ἀρπάξετε τοὺς τελευταίους ἄνδρας ἐκ τῆς ἑργα- σίας, τοὺς ἀποστέλλετε ἐν ἄθμοις, ἐν ὑσσαρεσκεῖς, αὐτοὶ μεταδίδουν τὴν ὑσσαρέσκειαν καὶ οὕτω καταβάλλεται τὸ φρόνημα τοῦ στρατιώτου. Ἀνακινάσατε τὸ φρόνημα τοῦ "Ελληνος; ὁ "Ελλην εἶναι ἐπιδεικτικὸς ύψηλος φρονήματος, ὅταν γνωρίζετε νά περιποίεσθε τὸ αἰσθημά τοῦ, ὅταν εὐλαβίας σέβησθε τὰ δικαιώματά του, καὶ ὅταν δὲν καταπατήτε τοὺς νόμους θεία καὶ ἀριστερά, λέγοντες, ὅτι εἶναι ἄναγκη. Η ἀνάγκη εἶναι ἡ κακὴ χρήσις, εἰς τὴν ἄναγκην περιέρχεται πάντοτε, οὕτως εἶναι ἀνεπτυχόντας, αὐτὸς πάντοτε παλαιεὶς πρὸς τὴν ἄναγκην, διότι οὐδέποτε προλαμβάνει. Ἀναγνώσατε, πῶς διοικοῦται οἱ τακτικοὶ στρατοὶ, με- λετήσατε τοῦλαχίστον τ' ἀπομνημονευμάτα τοῦ Gneisenau, διὰ νά ιδῆτε, πῶς διοικοῦται οἱ στρατοὶ.

Ἀντίπας. Δὲν θύμομονεν ἐκεῖνος οὕτω.

Καλλιπας. Καὶ ἐκεῖνος ἠθύμωνε, καὶ μοι κακοφαίνεται, ὅτι δὲν ὑμᾶς να φθάσω εἰς τὸ διὰ πασῶν τῆς ὁργῆς του. "Οστίς καθάνεται, θυμώνει, εἶναι ψυχρός, ὅστις ἀδιαρκεῖ.

Ραλλέν. "Ο χ. Καλλιγάζ χ' άγιος, οἱ οποίοι ὑπηρετοῦν.

Καλλιπας. Ὁ Gneisenau ὑπήρξεν εἰς ἐκεῖνοιν τῶν ὁλίγων στρατιω- τικῶν, οὕτως ἡλικν τὴν ζωὴν ἐδαπάνησαν καὶ σπουδάζοντές καὶ συγκράφοντες, συνάρμα. δ' ἐκπειράμενοι καὶ εἰς τὸν ἐγχοτὸν κίνδυνον, καὶ ἐσφαλή μάλιστα εἰς θέσιν ν' ἀντιτάχθη ἐναντίον τῶν ἀνωτέρων του, ὅταν ἐράνθησαν ἐπιλήσοντος τὸν κανόνας τῆς τακτικῆς καὶ παρεμφτά- φωσαν εἰς τ' ἐφαρμογήν, ὅσα ἐπεκεμένως ὁργάνωσαν. "Ήθελον βεβαιώς νὰ ἐχω καὶ ἐγώ ὅλην αὐτὴν τὴν σπουδήν, διὰ νὰ δυνηθῶ νὰ σὰς ἀναπτύξω, τί εἶναι ὁργανισμός τακτικοῦ στρατοῦ. Θέλετε σήμερον ν' αὐξήσητε τὸν ἀριθμόν, καὶ εἰς τὴν ἐρωτήσειν μου περὶ τοῦ πῶς, ἄπνη- τήσατε, ὅτι ἐχετε τὰ στελέχη, ἄλλα δὲν ἐχετε ἀξιωματικοὺς, διὰ νὰ τοὺς ἀσκήσητε. Λοτὸ εἶναι ἄντιφας: ἐὰν δὲν ἐχετε ἀξιωματικοὺς πρὸς ἐκγύμνασιν, δὲν ἐχετε οὕτω στελέχη. Θέλετε νὰ σχηματίσητε τάγματα ἐκ 2,000; ὅλα τὰ τάγματα εἶναι πλήρη: πῶς λοιπὸν θὰ φθάσητε εἰς τὰς 80,000 μὲ τὰ στελέχη αὐτὰ; ἐὰν εὶ ἀνατίας οἰκονομήσατε τὰς δυνάμεις σας, καὶ προσέξατε καλῶς, διὸτι τοῦ ἄλλου ἀπαίτεται μεγα-
λειτέρα φειδωλία, εἰμὶ προκειμένου περὶ τῆς ζωῆς ἐκείνων, οἱ ὅποιοί σὰς προσφέρουν τὴν ζωὴν αὐτῶν διὰ τὰ πεδία τῆς μάχης καὶ οὐχὶ διὰ τὰ νοσοκομεῖα. Φέρετε μεγίστην εὐθύνην αὐτῆν τὴν στημὴν, διότι ὅταν ζητήτε ἐκείνους, οἱ ὅποιοι εἶναι ἀπεραιότητοι διὰ τὴν συντήρησιν τῶν οἰκογενεῶν, πρέπει νὰ ὑπάρχη περίπτωσις ὀσονένεστι δικασκολογοῦσα τοιαύτην θυσίαν καὶ τοιαύτην ἀπαίτησιν σκληράν καὶ ἀπάνθρωπον, ἀλλ' ἐὰν δὲν δύνασθε νὰ δικασκολογήσητε, ἡ εὐθύνη ἡ ἀπὸ σὲς βαρύνη ὀσονένεστι φοβερά.

Νομίζω, ὅτι πολὺ ἐκφράσας κρίνετε περὶ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, ὅπως περὶ πάντων, καὶ νομίζετε, ὅτι ἀρκεῖ νὰ λάβητε οἰκνύητε πυροφόρων τῆς Βουλῆς, διὰ νὰ πράξητε ὅ,τι σὲς ἔχετε κατὰ διάνοιαν. Τὸντο συμβαίνει εἰς ὅλους ἐκείνους, ὁτινες ἐφαρμόζουν τοιαύτα συστήματα μεμελετήμενα, τὰ ὅποια ἀπαιτοῦν πολλὴν χρήσιν, ἐνός αὐτῶν δὲν ἐν νοοῦ τὸν μηχανισμόν, νὰ διαπανοῦ τὸ διπλάσιον, τὸ τριπλάσιον, τὸ τετραπλάσιον ἐκείνων, ὁτινες κατέχουν τὴν χρήσιν καὶ τὸν χειρισμόν, καὶ αὐτὸ σήμερον προτείνετε, προτείνετε ν' ἀπαιτήσητε τὸ πολλάπλασιον. Εἰκόν ἐδιδέτε προσοχήν, ὅτε νὰ μὴ γίνηται οὔτε ἐλλεύθηση διαπάνη ζωῆς περισσότερον ἢ ὅσον ἀπαιτεῖται, ἴδιως νὰ σχηματίσῃ στρατὸν μὲ ὅλη τοῦ ἄνδρας, ἀλλὰ λέγετε ἄγιοι, θέλω 80,000, καὶ βεβαιῶς δὲν θὰ παρατάξητε τὰς 80,000 ἢ τὰς 100,000, ἀλλὰ λέγετε εἰναι καλλίτερον νὰ ἥξητε 100,000 παρὰ 60,000: αὐτὸ ὥμως δὲν εἶναι σκέψεις, εἶναι ἐλλεύθησις συστήματος, ἐλλεύθησις σχεδίου. Αὐτὸ σχεδιάζετε περὶ πραγμάτων, τὰ ὅποια δὲν ἐπιδέχονται ἀὐτοσχεδίασμα.

Ἰδοὺ λοιπὸν ποὺ στρατίζω ἐγὼ τὸ σύστημα μου καὶ ποὺ ἐξηγῶ τὴν ἰδέαιν μου καὶ δεικνύω, ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ πράξητε ἑκεῖνο, τὸ ὅποιον ἔπειτα, καὶ ὅτι τοὺς ἀπαλλασσόμενους δὲν δύνασθε νὰ φέρητε εἰς τὸν ἐνεργὸν στρατὸν. Μοι ἐπετεῖς, εἶναι στρατιωτίς; καὶ ἀροῦ ἐπον μάλιστα, θέλετε νὰ ἐξάχητε πλείονα συμπερισσάτα, ὡς καὶ ὅτι κατατάσσεσθαι. Δὲν εἶναι ἀληθῆς: εἶναι στρατιώτης γυμναζόμενος, διότι καὶ ὁ γυμναζόμενος ὑπόκειται εἰς ὅλην τὴν περιπολογίαν γυμναζόμενος: ἐκ τοῦτο ὥμως δὲν ἔξαγητε, ὅτι εἶναι καθ' ὅλα στρατιώτης, διότι μίας ὁ νόμος δρίζει, ὅτι δὲν κατατάσσεσθαι ὁ ἐκ- γυμναζόμενος, καὶ τοῦτο ἀρκεῖ εἰς ἀπαίτησιν πάσης ἀποφάσεως.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΕΝ ΦΑΩΡΕΝΤΙΑΙ ΣΥΝΟΛΟΣ

Α' Τὰ πρὸ τῆς εἰς Ἰταλίαν ἀπελεύσεως πρὸς σύστασιν Ὀἰκου-μενικῆς Συνόδου .......................................................... Σελ. 3
Β' Ἀπόπλους καὶ ἔρειες εἰς Ἐνετίαν ............................................. » 37
Γ' Ἑναρξις τῆς Συνόδου ἐν Φερμαρίχ .............................. » 45
Δ' Ἑναρξις τῶν συζητήσεων ............................................... » 67
Ε' Πῶς ἐν Φλωρεντία ἐτελέσθη ἡ ἔνωσις ......................... » 79
Σ' Περὶ Πρακτικῶν τῆς Συνόδου καὶ περὶ τῆς Συγγραφῆς τοῦ Συμπούλου ................................................................. » 125
Ζ' Τὰ μετὰ τῆς Συνόδου .................................................. » 141

ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΑ ΡΩΜΑΙΟΙΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Α' Εἰσαγωγή .......................................................... » 183
Β' Κατάστασις ἐναπογράφων ........................................... » 187
Γ' Ἀρχαῖον σύστημα εἰσαρφάξις καὶ περὶ ἀπογραφῆς ἀπὸ τῶν χρόνων τοῦ Ἀδριανοῦ .......................................................... » 193
Δ' Ἀνάπτυξις τῆς ἑγκυπτητικῆς φορολογίας .................. » 200
Ε' Κεφαλικόν τέλος ................................................ » 211
Σ' Πέθανο τῆς θεματικῆς ἐναπογράφων ......................... » 220
Ζ' Τὰ κατ' Ἰουστινιανὸν ......................................... » 235
Η' Στρατιωτικῆς ἀρχαιολογίας ................................. » 245
Θ' Νεκραὶ διατάξεις τῶν Βυζαντίων ......................... » 249
Ι' Περὶ παρούσων κατὰ τοὺς τελευταίους χρόνους ........... » 261
ΙΑ' Οἰκονομικὴ ἐνδείξεις ....................................... » 268
ΙΒ' Συμπεράσματα ............................................... » 288
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ ........................................... » 307
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΙΚΑ ................................................................. » 339

ΔΟΓΟΙ

Συζήτησις επί της απαντήσεως εἰς τὴν Βασιλικὴν λόγον ................................ » 359
Συζήτησις επί τοῦ Νομοσχεδίου περὶ Ναυτικῆς Ἐπιστρατείας ................. » 377
Συζήτησις επί τοῦ Νομοσχεδίου περὶ κυρώσεως Συμβάσεως ....................... » 389
'Εξακολούθησις τῆς αὐτῆς συζήτησεως ................................................. » 399
Συζήτησις επί τοῦ Νομοσχεδίου περὶ κυρώσεως Συμβάσεως μετὰ τῆς 'Ελληνικῆς Ἀτμοσφάειας ................................................................. » 409
'Εξακολούθησις τῆς αὐτῆς συζήτησεως ................................................. » 417
'Εξακολούθησις τῆς αὐτῆς συζήτησεως ................................................. » 439
Συζήτησις επί τοῦ Νομοσχεδίου περὶ κυρώσεως Συμβάσεως περὶ τῶν Βαυαρικῶν Δανειῶν ................................................................. » 445
Συζήτησις επί τοῦ Νομοσχεδίου περὶ κυρώσεως Συμβάσεως μετὰ τῆς Πιστωτικῆς Τραπέζης ................................................................. » 452
Συζήτησις επί τοῦ Νομοσχεδίου περὶ κυρώσεως Συμβάσεως προκαταβολῆς εἰς τὸ δάνειον 120,000,000 ..................................................... » 474
Συζήτησις επί τοῦ Νομοσχεδίου περὶ φορολογίας τῶν προϊόντων τῆς γῆς ............... » 498
'Εξακολούθησις τῆς αὐτῆς συζήτησεως ................................................. » 519
Συζήτησις επί τοῦ Νομοσχεδίου περὶ προκλήσεως εἰς τὰ ἐπί τῶν προσωρινῶν ἀπαλλασσομένων ................................................................. » 534
'Εξακολούθησις τῆς αὐτῆς συζήτησεως ................................................. » 544
ΔΙΟΡΘΩΤΕΑ

Σελ. 6 στίχ. 44 ἀντὶ ἐν Πισάρου γράφε ἐξ Ἦρημίνου. Ο Μαλατέστατι κατάγονται ἐν Penna Billi ἐν Μοντερέλτῳ τοῦ Ὀὐρβίνου, κατὰ πρῶτον δὲ ὧν Ἰούαννης ἐπολυγραφή ἐν Ἦρημίνῳ ἐν ἔτει 4450, αὐτὸς πρῶτος ἐπονομασθεὶς Μαλατέστατι. Ἐξάπτωσα τοῦ Πισάρου ὧν ἐγγονοὶ Ἰούαννης Μαλατέστατα ἐν ἔτει 1285. Ὁ Πανδέρος, πατὴρ τοῦ Σιγισμούνδου, ἔδέσποζε τοῦ Ἦρημίνου. Πρ. Revue des Deux Mondes, 1 Déc. 1881.

Σελ. 7 στίχ. 5 ἀντὶ ἀδελφὸῦ Μουσταφᾶ, καὶ τοῦτον καταλαβόντος, στίζον: ἀδελφοῦ, Μουσταφᾶ καὶ τοῦτον, καταλαβόντος.

Σελ. 9 στίχ. 42 ἀντὶ ἐκράτησε γρ. ἔλαβε.

58 ὑποσ. 4 ἀντὶ Méhns γρ. Méhus.

80 στίχ. 23 ἀντὶ ἐτοιμοὶ γρ. ἐτοιμοὶ.

428 ὧ 8 ἀντὶ τοιοῦτον γρ. τοῦτον.

380 ὧ 34 ἀντὶ Φαρσάλης γρ. Φαρσάλου.

416 ὧ 41 ἀντὶ αὐτοὶ οἱ 60 γρ. αὐταὶ αἱ 60.
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ

ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΝ 1882

B', 144