ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

ΕΚΔΙΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΧΡΑΣ ΑΥΤΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

"Ανάφλεψε τον όμορφο" "Ανάρρησε τον όμορφο"

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
1889
ΑΡΙΑΔΝΗΙ
ΤΗΙ ΠΡΟΣΦΙΛΕΙ ΤΩΝ ΕΜΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΗΤΡΙ
ΤΗΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΑ ΜΟΙ ΤΟΝ ΕΠΙ ΓΗΣ ΒΙΟΝ
ΕΠΙ ΕΤΗ 41 ΑΠΕΡΓΑΣΑΜΕΝΗΙ
ΕΜΟΥ ΔΕ ΘΑΝΟΝΤΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟΝ ΑΓΑΠΗΝ
ΑΠΑΡΑΜΕΙΩΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΗΙ
ΤΩΝ ΕΜΩΝ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ.
ΟΤΕ ΗΓΝΟΥΝ ΕΙ ΤΙΣ ΗΝ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ
ΕΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΤΩΙ ΒΙΩΙ ΠΡΟΣ ΟΝ ΜΕΤΕΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΣΗΣ
ΑΥΤΗΝ ΤΈΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΗΝΩΜΕΝΟΥΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΗΡΩ ΑΙΩΝΑ ΕΥΠΟΤΜΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΩ

Ν. Ι. ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ
ΔΩΡΕΑ
ΝΙΚ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΠΟΥΛΟΥ
1977

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

'Αριθμός Εισαγωγής: 32063
'Ημερία Εισαγωγής: 31-5-78
Ταξινομικός 'Αριθμός: 090

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Είχομε και επτά έτη άκριβώς συμπληρώνοντας σήμερον ἀπὸ τῆς ἡμέρας καθ’ ἴνα ἀπεχωρίσθην τῆς τοῦ φιλτάτου πατρὸς μου ἀγκάλης καὶ ὑστατον ἐδώκα αὐτῷ ἀστατικον παρά τῇ ἀκτῇ τῆς γενεθλίου μοι γῆς. Ἀπεστάσθην αὐτοῦ ἁκοντος ὥστε εἰχε τὸ προαίσθημα, δοὺ δὲν ἤθελε πλέον μὲ ἰδεί, καὶ ὅτι τὸ τοῦ βίου τέρμα ἤθελε καταλάβει αὐτὸν χωρίς ν’ ἀξιωθω ὁ μονογενῆς αὐτοῦ υἱὸς νὰ κλείσω τοὺς ὀφθαλμοὺς του, καὶ τὴν τελευταῖαν αὐτοῦ πνοήν ἐπὶ τῶν γειλέων μου λάβω.

Ἀλλὰ διὰ τὸ ἁκοντος αὐτοῦ ἀπεχωρίσθην; Πρὸς τελειωτέραν ὄρμων ἔγω παίδευσιν ἐπεθύμουν νὰ μεταβῶ εἰς Παρισίους. Καὶ κατεβλήθη μὲν τοῦ πατρὸς ἡ καρδία, διὸ ἐπὶ παρὰ τὸν νεκρικὸν αὐτοῦ κράσβατον δὲν εἰδέ με, κατεσταράχθη δὲ καὶ ἡ ἔμη, διότι τὸν ὑστατον πρὸς αὐτὸν ἀποχαρετισμὸν δὲν ἔδωκα, πλὴν, εἰμι βέβαιος, ὁ Πατὴρ ἐδικαίωσε με, καὶ ἀπὸ τοῦ Ὀὐρανοῦ εὐλογεῖ με, διότι οὐχὶ θῆρα ἡδονῶν εἰλικὲ με μαχράν αὐτοῦ, ἀλλ’ ἐπιθυμία μα-
θήσεως καὶ ἐλπίς γ’ ἀποδώσω αὐτῷ γηροτροφεία ἀντάξια τῆς μέχρις ἐκείνης τῆς ἡμέρας ὑπὲρ ἐμοῦ ἐπιμελείας τοῦ-
του, καὶ εὐχαριστήρια τῇ μνήμῃ τῆς ἀπὸ τῆς 17 Μαρτίου 1831 ἀναρταγείσης μοι ὑπὸ τοῦ θανάτου μητρός.

Αὐτοδιογραφῶ ἐμαυτὸν οὐχὶ κομπάξων ἀλλὰ χάριτος καὶ εὐγνωμοσύνης τελεστήρια τελῶν τοῖς γονεῦσι μου, καὶ
διότι αἱ εὐχαῖς αὐτῶν εἰς τοιαύτην ἔφερον με θέσιν, ὡστε
μικρὸν τι καὶ ἐγώ νά καταλιπῶ ἀποφθέγμανος ὄνομα, πολλὰ
de τῶν τοῦ βίου μου ζήλευον διαφύγει πάντα ἄλλον βιο-
gayφον μου.

Ἐγεννήθην ἐν Δάρνακι τῆς Κύπρου ἐκ Πατρὸς μὲν
Ἰωάννου Σαρίτογλου, μητρὸς δὲ Χρυσηδος Ἰωάννου Πε-
λεντρίδου, τὴν 13 Μαρτίου 1817. Ὁ Πατὴρ μου ἦν ἐν
τῶν μάλα εὐπέρφον ἐμπέρφον τῶν ἀπὸ τοῦ ἕμπορικοῦ συ-
ςτήματος Βαρατλίδων μεγαλεμπόρων τοῦ ὑπὸ τοῦ Σουλ-
τάνος Σελήμ τοῦ Γ’ ἐν έτε 1806 συσταχέντος (α). Η γέν-
νησίς μου παρ’ ἄλλων ἀπέδαινε θανάτω τῇ μητρί μου
αίτια, διότι ἐπὶ ξέ δικαίως μέχρι μέσου μετάπου ἐξε-
κείτο ἡ κεφαλή, ὁ δὲ τοκετός ἐδυσσεῖραιν, ἴνα ὁ δὲ καὶ διὰ
tολὴν καιρὸν κατὰ τὴν βρεφικήν μου ἡλικίαν, σοὶ τις
στέφανος, ἐρύθνηκα ἔφαβεν ἐπὶ τοῦ μετάπου μου. ἀλλ’
ἐσώθη ἡ μήτηρ μου καὶ ἐπτὰ ἄλλα τέκνα μετ’ ἐμὲ ἐτεκν’

(α) Τοῦ πατρὸς μου τὸ ὄνομα Γιαννάκης Σαρίτογλου, ὡς καὶ τὸ τοῦ
πρὸς μητρός πάππου μου Ιωάννης Πελεντρίδης μνημονεύουται ἐν σελ. 520 τοῦ
Δορίου «Ἐρμοῦ ταῦ ἔτους 1820, ὅπερ ἀνθρώπων χιλιακῶν καὶ τιμίων τῆς ἡμέρας
καὶ παθείσι, ἀνεῖλαν γενναίων τῆς ἐν Δρυμομάης σχο-
λῆς, ἡ δὲ ἡμέρας τότε ἡ μετὰ ταῦτα καὶ ἐμοῦ γεννήματος διδάσκομαι: Δημήτριος
Θεοπολκάκης. Τὸ ὄνομα Σαρίτογλου ἔφερον καὶ ἐγὼ μέγις τοῦ θανάτου τοῦ Πα-
τρὸς μου, οἷς ἐποδηλῶν τὴν παραδόσεων καταληκτὴν ἐξελίχθηκα μὲ ὄνομα
λαδόν ός σάμβολον τὸ ὑπὸ τοῦ Θεοπολκάτου (Ιστορ. Φυλ. Γ, 9) περιγραφόμενον
φιλὸν Σάρι. Ὡς Σαρίτογλος ο τὸ Σάρι ἐπιμελούμενος.
ητοι τόν Παύλου τόν Ὄκτωβρίου τοῦ 1818, τήν Μαρίαν
tήν 27 Ἰουλίου 1820, τόν Θρασύβουλον τήν 26 Νοεμ-
βρίου 1821, τόν Πελοπίδαν τήν 25 Νοεμβρίου 1823, τήν
Πολυξένην τήν 13 Δεκεμβρίου 1824, τήν Πηνελόπην τόν
Μάιον τοῦ 1826 καὶ τελευταίον τόν 'Αριστείδην, οὗ καὶ
ἀνάδοχος ἐγὼ αὐτῶς ἐγενόμην τόν Ιουνίου τοῦ 1828,
άλλ' ἀπαντά κατά τήν ὁδοντοφυίαν ἀπεδίωσαν ἐν Τερ-
γέστη πλήν τοῦ Παύλου ἐν Κύπρῳ ἀποθιώσαντος: ὥστε
πρωτότοκος ἐγώ, μονογενὴς κατέστην μετά τόν θάνατον
τῶν ἐμῶν αδελφῶν.

Ἐξαιρείσθη τῆς ἱερᾶς τῶν Ἐλλήνων ἐπαναστάσεως
κατὰ Μάρτιον τοῦ 1821, καὶ τοῦ Σουλτάνου δικαίως
ὑποδέξατον πάντας τοὺς προὐχοντας καὶ μεγαλεμπόρους
τοὺς ἀπὸ τοῦ συστήματος τῶν Βαρατλίδων, γενεικήν καὶ
αὐτῶν προγραρῆν ἢ δεσπόζων ἀπήγγειλεν· ἔρε' ὡς καὶ ὁ Πα-
τήρ μου ἔμειλε τῆν 10 Ἰουλίου 1821 νὰ συλληφθῇ καὶ
σφαγῇ ἢ μὴ, ἔτοιμος ἐνα μεταβῇ, Κυριακῆς οὕσης, εἰς τήν
Ἐκκλησίαν, εἰδοποιεῖτο παρὰ τοῦ ἱετροῦ Κώνσταντίνου
Βαλσαμάνη, περὶ τῶν ἐν Ἐκκλησίᾳ γεγομένων τῶν λο-
τῶν Βαρατλίδων συλλήψεως, καὶ διεσώκετο ἐν τῷ ὁλῷ
τοῦ καὶ ἀνάδοχου αὐτοῦ Προξένου τῆς Δανίας τότε ἐν Κύ-
πρῳ, Κωνσταντῖνου Γάνου Κεφαλλήνης Ἐλλήνος. Ἀπασα
ὅμως ἡ τοῦ Πατρός μου περιουσία ἐδημεύθη, καὶ ὁ πατήρ
αὐτοῦ Μιχαήλ μετὰ τῆς μητρὸς Ἀιμιλίας ἐφυλακίσθησαν·
μόλις δὲ με' ἰκανῶν μηνῶν φυλάκισιν τήν ἑαυτῶν ἀνέ-
λαθον ἔλευθεριαν, τῆς δὲ φυλακίσεως ταύτης αἱ συνεπεια
καὶ τῶν θάνατον αὐτοῦς ἐπήγειχον. Ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ πρὸς
μητρός μοι Πάππος Ιωάννης Πελεντρίδης, ὁ πρῶτος καὶ
πλουσίωτατος ἀπάντων τῶν τῆς Κύπρου προὐχόντων, Βα-
ρατλῆς ὁ, συνελήφθη καὶ ἐφυλακίσθη, ἔσωθη δὲ βαρύ-
τιμα μὲν λύτρα ἐκεῖς, ἱδίως δὲ τῇ προστασίᾳ τοῦ τῶν Ἔρημου Ἁλή τῆς Αἰγύπτου ὑποτριβοῦντος Βογὸς Βή, ἀρ-
χισί τῷ πάππῳ μου φίλου, πρὸς τὸν τῶν καταλαβόντων τῆς Κύπρου Αἰγυπτίων στρατευμάτων ἀρχηγὸν Σαλήχ-
Βήν θερμῶς συστάθηκε.

Ὁ Πατήρ μου ἐμπορος ὁ ἔτυχεν ἐχὼν ἐν τῷ τῆς
Λάρνακος λιμένι δύο ὑπὸ φόρτωσιν πλοίας εἰς τὸ ἔτερον
τοῦτων ὑπὸ σημαίαν Αὐστριακήν, καὶ διὰ Ἑργέσθητην νε-
ναυλωμένων, εἰχεν ἡνὶ περὶ τό τρίτον τοῦ φορτίου εἰσβι-
δάσει ἐν τούτω καὶ διεσώθη εἰς ναύτην μεταφρεσθεῖς,
τῶν πώγων καὶ τῶν μύστακα ἕρισας, καὶ ἀναπόθετος
ἐπὶ ὁμιῶν κόρινον φέρων. Ἡ δὲ λοιπὴ πάσα περιουσία
αὐτοῦ ἐν ἐμπορεύμασιν ὑπὲρ τὰ ἐπανκασμοῦρα Ἰστανικὰ
τάλληρα, κατὰ τὸν ἐν τέλει τοῦ 1820 ἔτους γενόμενον
ἰσολογισμὸν, ἀναβαίνουσα, μεθ’ ἔλον τῶν ἁκινήτων ἐδη-
μεῦθη.

Καὶ ὁστὶ μὲν ὁ ἐμὸς ἐσώθη Πατήρ. Οὗ δὲ Τούρκων δει-
νὴν συνέλαβον βουλὴν ὅτως ἀναγκάσωσιν αὐτὸν ἐνα
παραδοθῆ ἢ δ’ αὐτὴ δυσὶς συλλάβωσιν ἐμὲ τετραχεῖς μόλις βρέ-
φος, τὴν μητέρα καὶ ἀδελφήν μου Μαρίαν. 'Εσφ’ δ’ αἰφνης
χρούουσι τοῦ οἴκου τῆς θύραν τὴν μήτηρ μετά τῆς ἡλι-
ξώσεως ἀδελφῆς ἢν ἐν τοῖς ἀνωγαίοις τοῦ οἴκου, ἐγὼ δ’ ἐν
τῷ χήπῳ ἐπαίζον Θείος τίς μοι ἐμβάλλεται φόβος ἐπί τῷ
ἀκούσματος τοῦ παρὰ τὴν θύραν πατάγου, ἐν ἀγνοίᾳ δὲ
πάντων τῶν ἐν οἴκῳ καὶ αὐτῆς τῆς μητρός, ὑπὸ μεγάλην
τῶν στιθάδα καυσίμων ἔμπλευρον. Εἰσέρχονται οἱ
ἀποκεῖται, πάντα τῶν οἴκου διερευνῶσιν ἀπὸ τοῦ
ὑπογείου μέχρι τοῦ ὑπερήφου, ἀπὸ τῶν ἐμπορικῶν ἀποθη-
κών μέχρι τῶν ἀποτάτων ἐκράπτουσι τοῦ βάμβακος τοῦς
σάκους, ὡς καὶ τοὺς τῆς μετάξις καὶ ἐρυθρόδακνου ἔξετά
ζουσι τοὺς πίθους καὶ τοὺς κάδους τοῦ οίνου, μόνον τὸν κρυψῶνα ἐν ᾧ ἡ Θεία Πρόνοια μὲ ὁδήγησε δὲν εὐρίσκουσι· βασανίζουσι τὴν μητέρα μου, ὡσις μαρτυρήσῃ τοῦ μ' ἔχει κεκρυμμένον, ἢ δ' ἄθλια μὴτηρ μου ἀγνοοῦσα ποὺ εἰμὶ παρ' αὐτῶν τῶν ἄγριων μὲ ζητεῖ· αἰκίζουσι τοὺς ὑπηρέτας, ἀλλὰ καὶ οὗτοι ἐν πλήρει ἄγνοιᾳ διατελοῦσι· διὶ καὶ ἑρὶ καὶ πολλὰς ἐπαναλαμβάνουσι τὰς ἔρευνας οἱ θηριώδεις ζητήται, μάτην ἐξήτουν· τέλος βαρυνθέντες ἀπέρχονται ἐγκαταλιπόντες τὴν μητέρα θρηνοῦσα τὴν ἀπώλειαν τοῦ υἱοῦ της· η Θεός ὡμοι, ὡσις διέσωσαν αὐτὸν, γλυκυτάτην τῇ ἐπεφύλαττε καὶ ταχεῖαν τὴν παραμυθίαν. Μόλις ἰσόχασαν τῶν ἄγριων διακτῶν αἱ φωναί, τῆς δὲ μητρός μόνης οἱ ὀλοφορμοί καὶ πρὸς τὸν Ὡμιστὸν δέχεσί της ἥκοντον, ἔξηλθον ἐγὼ τῆς θεοστότου μοι κρύπτης, τρέχω πρὸς τὴν ἐνώπιον τῆς εἰκόνος γονυκλινὴ μητέρα μου, ἢτις σφίγγουσά με ἐν ταῖς μητρικαῖς αὐτῆς ἄγκαλαις διαστάζει ἁν δύναται εἰσάγε τα χαρῇ ἄκινδυνως ἐπὶ τῇ ἀπροσδοκήτῳ τοῦ υἱοῦ τῆς ἀνευρέσει, σκέπτεσται πῶς νὰ μὲ διασώσῃ, τί δὲ δὲν ἑρευρίσκει μητρός καρδία; ἐκπέμπει πιστὸν ὑπηρέτην ἀμέσως πρὸς τὸν Ἐραχοῦζης ἐμποροὺς καὶ πάτριον φίλον Μαθαῦον Βόσγισβιχ, ὡσις ἐξέκλινεν ὑλὸν συνήλικα μοι, λαμβάνει παρ' αὐτοῦ Εὐρωπαίου παιδοῦς στολήν, ἔνδυε με καὶ παραδίδει με τῷ αὐτῷ ὑπηρέτη, ὡσις μὲ φέρη ἐς τοῦ αὐτοῦ Βόσγισβιχ τῶν ὀίκων. Καθ' ὀδὸν ἐντυγχάνει τῷ ὑπηρέτῃ ὁ τῆς Λάρνακος Θωμανὸς τοπομάχης Χ. Ἰσραήλ. Ἀγας, στενὸς καὶ εἰλικρινῆς τοῦ Πατρός μου φίλος, οὗτος δὲ καὶ διαγνοὺς με, ἐπειδὴ ὡς ἐκεῖνος μό¬νος, διατάσσει τὸν ὑπηρέτην νὰ ταχύτητι τῷ βῆμα ὡσις μὲ διασώσῃ, διότι ἔντυνεν ὑπηρέτην αὐτῷ κατόπιν ἐρχόμενοι ἀκάλυπτοι του, προσέθετο, αὐτὸς οὗτος ἔβελεν ἀναγκασθῇ νὰ μὲ
συλλάβη. Σπεύδει δ’ υπηρέτης Χριστόφορος καὶ διασώζει
μὲ παρὰ τῷ Βοσιγιάκι, παρ’ ἕ μετ’ ἄλιγον ἥλυθε καὶ ἡ
μήτηρ μου ὡς Ὀθωμανίς τροφὸς ἐνδεδυμένη, καὶ τὴν μι-
κρὰν ἄδελφήν μου Μαρίαν ἐν ἀγκάλαις φέρουσα· διαμένο-
μεν ἐκεῖ μέχρι τῆς νυκτός, ὡς ἀνήκησαν πρὸς τὸ πλοῖον,
ἐνθα τότε μόνον ἡμυνήσασα οἱ γονεῖς μου, ν’ ἀναπέμψω-
σων εὐχαριστίαν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, διότι ἡ δεξίᾳ αὐτοῦ
dιὰ τοιούτων καὶ τοσούτων θαυμάτων διέσωσεν ἡμᾶς.

Ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης τῆς Θαυμασίας ἡ μνήμη μου
dιέσωσε πάντα ἑκατέρι ἐν ἑαυτῇ, ἀλλὰς τε καὶ πολλὰς
τῆς καλῆς μου μητέρας ἡμιώνα διηγομένης τὰ τεράστια
tῆς σωτηρίας ἡμῶν καὶ ἀναπεμπούσης θερμᾶς μετὰ δια-
κρόμων εὐχαριστίας πρὸς τὸν Ἰησοῦν· αἱ εὐχαριστίαι αὐ-
tαι ὑπήρξαν τὰ πρῶτα διδάγματα ἢν ἡμιώνα καὶ εἴδον,
ὅτι πρέπει ὁ ἄλλος Χριστιανὸς ἐν παντὶ καιρῷ ἐπί τῷ
Κυρίῳ νὰ ἐλπίζῃ.

Ὅσων λοιπῶν οἱ χόες ἐπίζηλοι πλούσιοι ἔγενόμεθα πτω-
χοὶ καὶ ἀλῆται· οἱ τὴν προτεροτικὸν ἐν μεγάροις διασώμενοι
παλιτλαγχτοί ἐπὶ νηῷ τὴν ἐπιούσαν ἐφερόμεθα. Ἀλλὰ τὰ
πρὸς ταῦτα; Ἡ Ἐλλάς ἀνέστη! ἐι δὲ τινὲς, εἰ δὲ πάντες
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἐπάθομεν, μικρὰ ἡ θυσία ἀναλόγως
πρὸς τὰ ἀπὸ ταύτης τοῖς μεθ’ ἡμᾶς ἐσόμενα ἀγαθὰ.

Διεσώθησαν εἰς Τεργέστην, ἔκει δ’ ἐξεστῆς γενόμενος
eἰσήχθην ἐν σχολῇ τοῖς κορασίων ὑπὸ τῆς ἦς Μαρίας
Βλισμᾶ συντηρουμένην, ὡς ἦθη θυγάτηρ αὐτῆς Σοφία (ἢ μετὰ
tαῦτα τὸν μεγαλέμπορον Σκαρδήν ἐν Τεργέστη νυμφευ-
θεῖσα) ἔστων ἡ τὰ πρῶτα διδάξασα μὲ γράμματα ἀπὸ τοῦ
ἀλφαβήτου ἀρχηγίαν. Κατὰ δὲ τὸ 1825, καῦτοι ἀείποτ’ ἐν
ἀπορία μεγίστη τῶν γονέων μου διατελοῦσιν, ἀπεφασί-
σθη ἑνα διδαχῆ ὑπὸ τῆς Ἐλληνικᾶ, ἐφ’ ἓ καὶ ἐδόθη μοι σιγο-
διδάσκαλος ο έκ Κύπρου Γεώργιος Οικινομίδης μάλα γέρων και σεβάσμιος άνήρ παιδείας Ελληνικής κάτοχος, φυγάς δε και ούτος άτε Βαρατλής και διά τότο προγεγραμμένος. 'Εδιδάξθην παρ’ αυτῷ μέχρι μεσούντος του 1826 έτους, κατά δε τόν χρόνον έκείνον άφιχθέντος εις Τεργέστην τού έκ Σμύρνης Γεωργίου Ιω. Τριανταφύλλου, έστις είχε διατελέσει μαθητής τῆς τοῦ Κώμα και Οικινομίδου Σχολής, έκριθη προσφορώτερον νά μαθητεύσω παρ’ αυτῷ, παρ’ οί και έμεινα μέχρι τοῦ Νοεμβρίου του 1827 ὅτ’ άνεχώρησεν ούτος τῆς Τεργέστης καὶ κατήλθεν εἰς τήν ἐλευθεραν Ελλάδα.

Ἡνθεὶ δὴ τότε ἡ δημοσία του Ἐλληνικοῦ Γένους Σχολῆς, ής ἀρχιδιδάσκαλος μὲν ἦν ὁ εὐμαθὴς ἐκ Ραφάνης τῆς Θεσσαλίας Ἰγνάτιος ὁ Σκαλιώρας, ἔτερος δὲ τῶν Ἐλληνικῶν διδάσκαλος ὁ καὶ νῦν ζών σεβάσμιος Σεραφείμ Ιππομάχης, τῶν δ’ ἱερῶν μαθημάτων ὁ πρὸ ὀλίγου ἀποκειμενός μητροπολίτης Ἀθηναίων Μισαήλ ὁ Ἀποστολίδης, οδ μετὰ ταῦτα ἡ ἐξ ἀδελφῆς ἀνεφᾶ τῇ Εἰρηνημένῃ ἡ διακοσμητή οἱ σύζυγος Ἀριάδνης τῆς δ’ Ἰταλικῆς γλώσσης καὶ καλλιγραφίας Βαρθολομαίος ὁ Πιατσόνης καὶ τῆς Γερμανικῆς ὁ Ἀθανάσιος Μανούσης. Ἀπαντᾶν τὰ τῶν τεσσάρων ἀνωτῶν τάξεων τῆς Σχολῆς ταύτης μαθημάτα ἡκουσα μέχρι τοῦ Νοεμβρίου 1830, ὅτε, προκατελθόντος, ἔπε τῇ ὑπὸ τοῦ Σουλτάνου διότι κατ’ αμνηστείαν, τοῦ Πατρώς μου εἰς Κύπρον ἀπὸ τοῦ Μαρτίου τοῦ αὐτοῦ ἐτους, ἀνεχώρησα μετὰ τῆς μητρός μου δι’ Ἀλεξάνδρειαν, ἐν προφηθέντες μετὰ τεσσαρακοκόμου πλουτὸς, ἐμείναμεν εἰς 16 ἡμέρας, ἀπαρχοντες δὲ μετὰ τεσσάρων ἡμερῶν πλούν ἐφόδασαμεν τῆς 31 Δεκεμβρίου 1830 εἰς Κύπρον.

Καὶ ὑπεμείδα μὲν αἰσιότερος αἰῶν ἐννεαετεῖς ἡμῶς.
κακουχία και στερήσεις, γεννήσεις και θάνατοι εξ τέκνων έν ξένη γη, Θόλιπεις και ως εἰπεῖν ἄδικους βίους, τῆς ἁριστής μου μητρός τάς ἡμέρας ἐβράχυναν, ἐφ’ ὁ ἄμι’ ἀποθάσιν ἐπὶ τοῦ πατρίου ἐδάφους κατέπεσε κλινήρης καί τὴν 17 Μαρτίου 1831 ἀπέπτυ ή ἁγία αὐτῆς ψυχή πρὸς Κύριον. ’Ἀλλ’ ἐστι μοι δυνατόν ἐσα ἀν περὶ τῆς μητρός μου εἴπω τὸ ἐλάχιστον τῶν ἁρετῶν αὐτῆς μέρος νὰ κατονομάσω; Χριστιανῇ ἁληθῆς καὶ ἀνυπόκριτος, σύζυγος σεμνῆ, μήτηρ φιλόστοργος ἂμα δὲ καὶ αὐστηρὰ, πρότυπον ἁληθῶς ἀκριβῶς παιδαγωγεῖς, ἡδυνήθη νὰ μοι ἐμπνεύσῃ ἀρχάς, ὥν οὐδέποτ’ ἐπελευθήμη, ἢ ἐν τῷ μέλλοντι μου βίῳ ἐπιληπτήθησομαι. Ἐνὸς καὶ μόνου λόγου μνημονεύσω αὐτῆς, ἱκανῶς τὰς λοιπὰς αὐτῆς ἁρετὰς ἐξεικονίζοντος: «καν αὐτὸ τὸ ὑποκάμισον μου ἐδεί με ἐκπαινέσαι, θέλω ἐκ-» ποιήσει αὐτὸ, ἄλλ’ ὁ ιὸς μου πρέπει νὰ ἐκπαιδευθῆ ἐστιν ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἔχουσα ύπὲρ τοῦ ιὸν τί δὴ συνεχῶς ἐπιτιμίωσα με ἔλεγεν; «προτιμῶ καὶ σὲ νὰ συνενταφιάσω» τοῖς λοιποῖς ἐπὶ τὰ ἀδελφοὶ σου παρά νὰ σ’ ἀφήσω νὰ διαφραγηθης». Καὶ τρώντι ποσάκις εἶδον αὐτὴν ἀπὸ τῶν πρός ἐνδυμασίαν αὐτῆς καὶ τροφὴν ἡμῶν δαπανῶν νὰ ἔκχοπτη, ὅπως τὰ διδακτρὰ τοῖς διδασκάλοις μου τελέσῃ, ὅπως τὰ βιβλία μου ἀγοράσῃ; Ποῦ τα μοι, ὡς ἢ δὴ πατὴρ ἐγὼ γενόμενος ἐννοου, τῶς μήτηρ δύνασαι ν’ ἀγαπῇ τέκνων, καὶ ὅμως οὐδέποτ’ οὐδεμίαν ἀμαρτάδα μου συνεχάρησε’ μαχαρία Σοῦ ἡ μνήμη ὁ μητέρων ἀρίστη. Ἡ οὐρανία ψυχή Σου εὐλογήσε τὸν ιὸν Σου, ἄς εὐλογήσῃ καὶ τάς ἐξ θυγατέρας του, εὐχομαι δ’ ὅπως αὕτα δημιουρ- σωσί Σοῦ τε καλλιστή μου μήτερ καὶ τῇ ἀληθῶς αξίᾳ τῶν ἁρετῶν Σου νῦμφῃ Σου Ἀριάδνη. Ὅ τοι αὐτῆς μητρός θάνατος εἰς ἀπαραμύθητον ὕπτην.
ἐνέβαλε με, ἡ δὲ τῆς ἐν Κύπρῳ Λεμησσοῦ πόλις, ἐνθ' ἀπε- 
δίωσην ἡ μήτηρ μου, μηδένα ἐν λόγοις καὶ παιδείας δια- 
κερνόμενον ἔχουσα, μεθ' οὗ ἔγος, ὁ άκρω δικτύλου τῆς 
pαιδείας γευσάμενος, νὰ συνδιαλέγωμαι, ἐγένετο αἰτία, 
ὡςτε νὰ διάγω βίον μονήρη, μετὰ τῶν ὀλίγων βιβλίων ἂ 
εκτόμην διασκεδάζων· ἀγαθῇ τύχῃ τὰ ὀλίγα ταῦτα βιβλία 
ήσαν οἱ ἀρχαῖοι τῆς Ἑλλάδος συγγραφεῖς καὶ τὰ ἐπιστη- 
μονικά τοῦ Κοῦμα συγγράμματα, διότι εὐτυχῶς κατ' ἐκεί- 
nους τοὺς χρόνους δὲν εἶχεν εἰσέτι ἀναπτυγμῆν τὸ μυθιστο- 
ρικὸν ἐν Ἑλλάδι εἶδος, ἐνθυμοῦμαι μάλιστα ὅτι ἀναγνώ 
tότε τὸν Δέανδρον τοῦ Σοῦτζου, μετ' ἀποστροφῆς ἔρριψα 
αὐτὸν μακράν ἐμοῦ, διότι κακὰ περίεχεν ὡς πρὸς τὰς θη- 
συκευαίδες ἀρχαῖς μου διδάγματα. Τὸ μονῆρες τοῦτο ἔσχεν 
οὐ μικράν ἐπὶ τοῦ θόους μου ἐπιρροήν, διότι ἐκτοτε συνε- 
θίσα ν' ἀγαπῶ τὴν μακρὰν τῶν θρόσδιων δίαιταν, μόνον 
φίλον, μόνον σύντροφον καὶ ἐν οἴκῳ καὶ ἐν περιπάτῳ ἐκχ 
tὸν κάλλιστόν μοι πατέρα· ἀντιπαραμοιούμενοι ἐπὶ τῇ 
stερήσει τῆς μητρός, καὶ μηδὲν ἄλλο πλῆν ἐμοῦ ἐκεῖνος 
φίλτατον ἐπὶ γῆς ἐχων, μηδένα δ' ἄλλον ἐγώ πλῆν ἐκεῖνον, 
δύο περίτου διεθνώσαμεν οὕτως ἔτη. 'Αλλ' ἐκκαίδεκατης 
ἡμῶν ἐγὼ ἴδῃ, πόθος δὲ τελειοτέρας παιδεύσεως ἁκρατο- 
kateixhe με, προσελπάρουν λοιπὸν τῷ Πατρὶ ὅπως ἐπιτρέψῃ 
μοι νὰ μεταβῶ εἰς Ἐυρώπην· ἀλλὰ καὶ φόδος οὐκ ἄδικαιο- 
λόγητοι συνεῖχεν τὸν πατέρα, τῶς τοσούτων νεαρὸν παῖδα 
ἀπορρύθευσον νὰ βίψῃ ἐν μέσῳ τῆς κατακλυζόνης κακο- 
νηθείας· ὅπως λοιπὸν οἰκονομησῇ με ἐξετειμηθεὶς εἰκότορον 
πρὸς τὸν ἐν Δάρμακ οἰκίσκαλον Δημήτριον Θεμίστοκλῆ. 
'Αλλ' ἐ,τι το διδάσκαλος οὕτος εἰς τὴν ἀνοσάτην τῶν τά- 
ζεων ἐδίδαξεν ἐγὼ πολλῷ πρότερον χρόνῳ ἐξεμαθήν ἐν 
Τεργέστη, ἐνθα πρὸς ἡ τὸ δέκατον τέταρτον τῆς ἡλικίας
μού ἐτος συμπληρώσω τὰ γυμνασιακὰ πάντα εἶχον περάνει μαθήματα, τὴν θεοποιία τῶν μεταρχικῶν, καὶ αὐτοῦ τοῦ Ποινδάρου ἔρημηνὲς ἔδαχθεις, καὶ τὰ παροματοζύντα, ὡς εἰκός, ἔδωξεραν καὶ διεδέχετο ὅλον ἐπιστολῶν τῷ πατρὶ παρίστανον, ὅτι εἰς μάτην χρόνος καὶ χρήματα κατετρῆνον. ἐκεῖ ὁ πατήρ οὐκ ἐνέδειδε, μεγρίσματος πυρετος σφοδρός καὶ ἐπιτεταμένος καταλαβὼν με ἤγαγκασεν αὐτὸν ὅπως λόγοι ἀλλαγῆς κλίματος καὶ διάλεξης μεταπέμψηται μοι εἰς Δεμησσόν κατὰ Ιούνιον τοῦ 1833.

Καὶ διητῶμεν μὲν ἐνεί, ὅτε ἔθωμαν εἰς Ἑλλάδα Ἰδρύμα τοῦ Παρθένου, ἐποίησεν ἐν διαρθράγην, ἕνως δὲ ἐκδίπθησθαι προσωπικῆς ἡ ἐπιστρώσις κατὰ τὸ πρὸς μητρὸς πάππου μου Διανίκου Πελεντρίδου, ἐφ᾽ ὅτι καὶ ἔνοικομένης τῆς στάσεως ἔδεχεν ὅπως νὰ σχεδοθῇ περὶ συντρίας, καὶ οὔτος δὲ ἐνόμιζεν ἵνα μεταβῇ εἰς Ἱερουσαλὴμ εἰς προσκύνησιν τῶν ἄγιων τῶν συμπαρελήφθην ἡ τότε καταλαβάνεις εἰς Ιούλιον τοῦ 1833 ἐφησάσαρεν τὴν 14 τοῦ αὐτοῦ εἰς Ἰούλιον, τὴν δὲ πρῶτην Αὐγούστου ἀνέβησεν εἰς Ἱεροσολύμα, ἕνα ἔπαυτε καὶ τῆς διατρήσεως ἡμέρας, ἐπαινεῖτος εἰς Ἰούλιον, καὶ ἐμένομεν ἐνεί ἡμέρας τῆς 3 Σεπτεμβρίου ὁ πατρὸς καταστάσεως τῆς ἐν Πάρῳ στάσεως καὶ τοῦ Ἰμαήμονες ἐν Παρθένην ἀπετευόμενος εἰς Κύπρον.

Ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ δεινὸς συνέστη ἡ ἡμέρα τοῦ Ἱεροῦ καὶ ἐμοῦ, ἵνα μνημεῖο ταῖς παρακλήσεις ὁπως μεταβῇ εἰς Διανίκειν, τοῦ δὲ πατρὸς κατὰ μικρὸν ἐνδίδοντος ἀλλὰ τοῦ Παπποῦ φοβομένου μη ἀπωλείας γε-
νηταί μοι παραίτιος ἡ ἀποδημία. Τοῦ ἀγώνος του· ὁ διαχούντος ὀδύνας ἀργὸς ἐκαθήμην, ἀλλὰ καὶ τὴν Γαλλικὴν μόνος τῇ τῆς Ἰταλικῆς βοηθεία ἐπεχείρησα ἐκμαθεῖν, καὶ τὴν ἀλγεβρὰν καὶ φυσικὴν, καὶ χημείας ἀρχὰς μένος ἐδιδάχθην ἀπό τῆς τοῦ Κόσμα σειρᾶς τῶν μαθηματικῶν τὰ περὶ τᾶς ἐπιστήμης ταύτας εἰς τὴν καθ’ ἡμᾶς μεθερμηνεύων, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἑλληνῶν ποιητῶν καὶ συγγραφέων οὐκ ἡμέλους· τὰ περισσότερα μοι τετράδια τῶν τοιούτων μονήρων μὲν ἀλλὰ ἀκαμάτων σπουδῶν μου μαρτυρία εἰσὶ μοι φίλτατα, καὶ οἶονεὶ ἡ τριετῆς ἐκείνη τοῦ χρόνου περίοδος προγόμνωσα τι πρὸς μόρφωσιν ἡμῶς ἔπικενον, καὶ χαρακτῆρος ἐπίσταθος καὶ ἀμεταπτώτου ἐγένετο μοι, ὡς ἐν τῷ μέλλοντι διεξηγῶθη. Ὅτι δὲ καὶ τῶν συνήθων τοῖς νέοις ἡδονῶν ἡμέλους, μαρτυρίοις ἐστώ, ὅτι ποτὲ κατὰ τὸν χειμώνα του 1835, προσκληθείς εἰς τινὰ χρονὶν, ἠτοικήσα, ἀλλὰ ἐπειδὴ ὑπελείπετο τις χρόνος μέχρι τῆς ἀρχής τῆς ωρισμένης ώρας, ἔστολοιμένος ἐκάθισα παρὰ τὸ γραφεῖον μου καὶ ἀπὸ Γαλλικοῦ τινος βιβλίου ἡρώας ἀντιγράφων τοῦ Κυβέρνου τοῦ βίου, τούτου περιευθέντος ἐπελήρθην τῆς ἀντιγραφής τοῦ ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ βίου τοῦ Νεώτονος· πλησιάζουσας τῆς αὐγῆς ἐπανηλθεν ἀπὸ τοῦ χρόνου, ο Πατήρ μου, καὶ ευρέ με γράφοντα, καίτοι πρὸς χρόνον συνεκπευκένων· ἐξεπλάγη μὲν δὴ τότε ἐπὶ τῷ ἰδίῳ, ἀλλὰ πάντωσ’ ἐρόθετο διὰ τὸ εἰσῄει νεαρὸν τῆς ἡλικίας μου. Τὸ δὲ βιβλίον τὸ κατὰ τὴν νύκτα ἐκείνην γράφεν ὅτι ἐμοῦ σωζέται μοι εἰς μαρτυρίον ἀκαταβλήτου πρὸς τὰ γράμματα κλίσεως, καὶ τῆς πρὸς τὰς συνήθεις ἡδονᾶς ἀδιαφορίας.

Καθόρων ἐγὼ τοῦ πατρὸς τὸ δέος, ὡσποδείκα αὐτὸν ὃτι μάτην φοβεῖται περὶ ἐμοῦ, ἀλλόκωτον τι ἐπεχείρησα· ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ ΑΥΤΟΒΙΟΓ. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝ.
hound caws, woolly hawks, and seagulls. The sun sets in a reddish-orange glow, casting long shadows. The wind rustles through the trees, creating a soothing sound.

As the day wears on, the activities of the town continue. The market square fills with the chatter of vendors and shoppers, their voices blending into a melody of commerce. The church bell tolls the hour, punctuating the rhythm of the day. The clock tower stands tall, its hands marking the passage of time.

The sun eventually disappears below the horizon, marking the end of the day. The town falls into a peaceful slumber, preparing for the cycle of night and day that will begin anew tomorrow.
θράς θαλάσσης ἧναγκαζετο, τοὺς ναύλους οἰκονομών, νά ὀδοιπορῇ δι’ ἱστιοφόρον πλοίων. 'Αλλ’ ο τπλούς ὑπήρξεν ἄτυχεστατος, διότι μέλις τὴν 24 Δεκεμβρίου, ἦτοι μετὰ εἴκοσι ἐλας ἡμέρας προσωρινός εἰς Μασσαλίαν, ὅπου διατύβωσε τέσσαρας ἡμέρας ἀνεγόρησα καὶ δι’ Ἃδηγώνης καὶ Λουγδούνου ὀδοιπορῆσας ἔφθασα εἰς Παρισίος τὴν 8 ῾Ιανουαρίου 1837.

'Ιδοῦ λοιπὸν ἐγώ ἐν Παρισίοις! ὧ! τότε ναι, ἐνόησα ὅπως εὐτυχώς φίλτρον ἐνυπήρχεν ἐν τῇ ἁρνήσει τοῦ πατρός νὰ μ’ ἀφήσῃ κομιδὴ νέον ἐκβετον καὶ ἀπροστάτευτον ἐν τῷ ὀχειαγῷ τῆς μεγαλοπόλεως ταύτης! Ὡ! τότε ναι, ἐστερεον περιπάτους βλέμμα εἰς τὰ ὁπίσω, καὶ ἀνελογιζόμην μετὰ πόθου τοῦ μονήρημα ὅν διηνότον ἐν τῷ πατρικῷ ὀίκῳ! Καὶ ἐν ἐπιστολαῖς πρὸς τὸν μέγη ἀψτόλον πατέρων ἐξέχεον τοὺς πόνους τῆς φυγῆς μου καὶ τὰς γλυκείας τοῦ πατρίου οἶκου ἀναμνήσεις! Ὅ δ’ ἀγάθος Πατήρ μου ἐνεψώγος με, ἵσως δὲ καὶ ἔχαρεν ἐνδομύχος, διότι ἐν τῷ πόθῳ τῆς πατρίως στέγης διεγίνωσκέν ὅτι ἄγνος διετηροῦμην ἀνεκαλεὶ με συνεγώς εἰς τὴν μνήμην, ὅτι ἐγὼ ἐπιμῶνος ἥθελησα τὸν χαμηρίσον, ὅτι ὁφείλων καρτερίως νὰ ὑπομείνω κυτών, ὅτι ταχέως ἥθελον παρέλθει τὰ τέσσαρα ἡ πέντε τῶν σπουδῶν μου ἔτη, καὶ ὅτι οἱ καρποὶ οὓς ἥθελον συλλέξει πολλῷ τῶν στερηθέσων ὑπέρτεροι ἥθελον ἐλαθαί.

'Αλλά καὶ η Θεία Πρόνοια ἀντὶ πατρός ἄλλον ἐπεικῆ ἐδώκει μοι σύμβουλον’ ὁ σοφὸς Δεατίχος (Delaëme) ἐλληνιστὴς διάσημος, καὶ διὰ τοῦτο εἰς τὸ ἔπειτα μέλος τοῦ Institut de France γενόμενος, ἐπεζήτητε σχετισθῆναι πρὸς τινὰ νέον 'Ελληνα, ἕνα γυμνασθῆ καὶ εἰς τὸ λαλεῖν τὴν ἡμετέραν γλῶσσαν’ συμπόλιτης μου, ὁ Βασίλειος Παπασάβδας Κύπριος πρὸ ἐτῶν ἐν Παρισίοις ἐγκατεστημένος.
πρὸς ὃν ὁ Δεαῖχος ἀνέθετο τὴν εὐρεσιν οἷον ἐποθεὶ νέον, προσευτινέ ὁμι' ἀσμένος ἐδέχθην καὶ ἀπὸ τοῦ Μαρτίου 1837 ἥρξαμαι ἀντιδωροῦμενος παρὰ τοῦ ἀγαθοῦ Δεαῖχου, ἐστὶς ὀλίγην εἰχε τὴν παρ' ἐμοῦ ἀνάγκην, τρὶς τῆς ἐθδομάδος ἀνὰ τρεῖς ἐκάστοτε ὅρας, μαθήματα Γαλλικῆς καὶ Δατινίκης, ἀπευ ξηρολυθήσε μέχρι τῆς τελευταίας τῆς ἐν Πα- ρισίοις διαμονῆς μου ἡμέρας, ἦτοι ἐπὶ ἐπτά ἴλα ἐτη. Ὡς ὑπὸν ἡγαντησε μὲ κάγω ὡς πατέρα ἐσδάτηθην καὶ μέχρι τελευταίας μου πνοῆς ἀμνήμων δὲν ῥέλω ποτὲ γενή τῆς ἀχραν αὐτοῦ πρὸς ἐμὲ ἀγαθότητος. Διὰ τοῦ Δεαῖχου καὶ πρὸς ἀλλοὺς σοφοὺς ἐσχητίζουν ἁνδράς, οἰον τὸν Hase, τὸν Pouqueville, τὸν Boissonade, τὸν Vladimir Brunet de Presle, καὶ οἰκειότατος τῷ Egger ἐγενόμην, ὡς τὰς ἀλλας τρεῖς ἡμέρας τῆς ἐθδομάδος ἐλαβὲ μου καὶ ἐδαπανώ- μεν αὐτὰς εἰς φιλολογικάς περί τὴν ἀρχαίαν Ελληνικήν μελέτας. Ὅστε οὕτως οὐδεμία ἑσπέρα παρῆρετο χωρίς νὰ ἔχω μελέτην εἰτε παρὰ τῷ Δεαῖχῳ εἰτε παρὰ τῷ Εὐ- γέρῳ. Τὸ πᾶν ὑπείλω εἰς τοὺς δύο τούτους ἁνδράς; ἡ φιλία αὐτῶν φιλακτηρίων μοι ἐγένετο κατὰ τὰ τῆς νεότητός μου ἐτη, ἐφόδιον δὲ εἰς τὸν μέλλοντά μου βίον, ἄγκυρας δὲ στερράν εἰν τῷ τῆς ἀρετῆς ὀρμόν. Ἀπαίτουσις τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς δίπλωμα λύτου περὶ τὰ φιλολογικά καὶ φιλοσοφικά (bachelier des-lettres) πρὶν ἢ ἐπιτρέψῃ τὴν εἰς τὰ ἀκατά μητρικὰ ἐγγραφήν, ἐδεχόμενε μὲ ύποστῆναι τὰς πρὸς ταύτα κατὰ τὸ πρόγραμμα ἐξετάσεις, ἀς καὶ ὑπέστην τὴν 8 Ῥωμίου 1837 (v), έξετα- ξένων τῶν διασήμων Laromiquère, Patin, Saint-Marc Girardin καὶ Lefebure de Fourcy, δοκιμασθεῖς δὲ καὶ ἄξιος κρίθες ἥξιόθην τοῦ διπλώματος δι' οὗ κατὰ τὸ ἑπτάν ἀκαδημαϊκῶν ἔτος (Νοέμβριον τοῦ 1837), ἐπετράπη μοι ἡ
έγγραφή, καὶ τῆς Ἰατρικῆς τῇ σπουδῇ ἐπερείρησα. Ἀπαιτο-
μένου ὅμως καὶ τοῦ διπλώματος τοῦ κατὰ τὰς φυσικὰς καὶ
μαθηματικὰς ἐπιστήμες λύτου (Bachelierês - sciences
physiques) ύπέστην ἐπιτυχῶς καὶ τὴν δοκιμασίαν ταύτην
τὴν 8 Μαρτίου 1838 (v), ἐξεταζόντων τῶν ΚΚ. Isidore
Geoffroy, Saint - Hilaire, Desprez καὶ Franceur, καὶ
ηρεῖμαν ἐτοιμάξεσθαι πρὸς τὴν πρώτην τῆς Ἰατρικῆς
ἐξέτασιν, ἡν ἤθελον ύποστῆ κατὰ τὰ νεομιμεμένα ἄμα
ἀρ-
ξημένου τοῦ δευτέρου τῶν Ἰατρικῶν σπουδῶν ἔτους.
Ἀμφοτέρας τὰς ἐπιτυχεῖς ἐν βραχεί χρόνω ἐξετάσεις
μου ταύτας εὐτυχήσας ν ἀναγιέλω τῷ πατρὶ καὶ τῷ πρὸς
μητρὸς πάππυρ ἐδίδονσι συγχρόνους ἀποδείξεις ἐπιμονῆς εἰς
τὴν πρὸς τὴν παιδείαν κλίσιν καὶ ἕγγυην τῆς εἰς τὸ ἐφε-
ζης πολιτείας μου. Ἐπειδὴ δὲ καὶ ο ἡμῖν ἱκεδὸν τοῦ
ὕπολογιζομένου διὰ τὰς σπουδὰς μου χρόνος εἴξε παρέλθει,
εὐχαρίστησον ἐκ συντόμω ἤθελον ἐπανακάμψει πρὸς
τός γονεῖς μου μετὰ τοῦ διδακτορικοῦ στεφάνου.
"Ἀλλαὶς ὁμοίῳ ἔδιξε τῷ Ἡσίστρῳ, διότι ὁ μὲν πάππος
ὑπὸ τοῦ παρ᾽ αὐτῷ χρόνου τῆς λιθαῖσεως πάθους κατα-
θληθείς ἀπεδίωσε τὴν 7 Μαΐου 1838 ἀδιάθετος, οὐδὲν
καταλιπτόν μοι χληροδότημα ἐκ τῆς εἰς ἐνός καὶ ἡμᾶς
ἔκαστος μητρὸς γραφικές περιοδικος τοῦ (ἰσχιος πρὸς τετράχο-
σίας γραφικών). ἐξ ἀδιάθετου δὲ συνάξως κατὰ
τῶν ἐξωμακινόν νόμον εἰς τὴν χληρονομίαν ἐκαλούμην, ἄτα
τῆς ἐμῆς μητρὸς προαποδιωμάς, καὶ τῆς ἀντιπροσω-
πεύςεως εἰς τὸν τάξιν χληρὸν συνάξως υπὸ τοῦ κρατοῦν-
τος νόμου ἀναγνωριζόμενης. Ἐκληρονόμησαν δὲ τῶν πάπ-
πος αἱ δύο αὐτῶν ἐτικώται διαμέσους καὶ θείας μου, τὴν
δι ἐμῆς μερίδα ἐλαμβάνει ἡ ἀδέλφῃ αὐτῶ καὶ ἡ τρίτη αὐτῶ
σύζυγος.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Βαρέως τήν ἀδιαφορίαν τῶν ἐγκαταλειφθέντων τούτων κληρονόμων πρὸς ἐμὲ φέρων ὁ πατήρ μου ἔγραψε μοι τάς ἀπὸ 13 καὶ 20 Μαίου 1838 ὑστάτας ἐπιστολάς του, ἐν αἷς, κατὰ τῶν συγγενῶν τούτων παραπονούμενος, προέτρεπε μὲ ἕνα γράφας ἐγὼ αὐτοῖς ἀνακαλέσω αὐτοὺς εἰς αἰσθήματα χριστιανοὺς ἐμπρέποντα, ὅπως τοὺς κλήρους κατὰ τὸν χριστιανικὸν ποιήσωνται νόμον. Ἔγω ἐμοὶ ἀνάξιοι καὶ ὅλος κατώτερον ἐμαυτοῦ λογιζόμενος τὸ προσπεπτεῖνε συγγενεύσιν ἀστόργας, οὕς βεβαιῶς αἱ ἐπιστολᾶι μου δὲν ἴχθελον πρὸς ἐπιεικέστερ' ἀνακαλέσει αἰσθήματα, ἔγραψα τῷ πατρὶ μου τάς ἀπὸ 15/27 Τουλίου καὶ 3/15 Τουλίου 1838 ἐπιστολάς μου, δι' ὅν δεικνύων αὐτῷ, ὅτι οὐδὲ μικρὸν ἐπὶ τῇ στερῆσαι τοῦ κλήρου ἐδυσφόρουν καὶ παρηγορῶν ἐγὼ αὐτὸν, ἀνεκάλουν εἰς τὴν μνήμην τοῦ ὅσον ἄλλοτε αὐτός ὅσος εἰχὲ με διδάξει, ὅτι μόνος ἀληθῆς καὶ μόνιμος πλοῦτός ἐστιν ἡ παιδεία, παρεκάλουν δ' αὐτὸν ἐνα παύσηται τι παρὰ τῶν κληρονόμων ὑπὲρ ἐμοῦ αἰτούμενος.

Καὶ ἔλαθε μὲν ὁ καλὸς μου πατὴρ τὰς ἐπιστολὰς ταῦτας, ἢλ' εἰ ἔνδειξε μὲν ἐγάρην, ὡς ἐπὶ παρὰ τῶν εἰς τὰς τελευταίας κατὲρ ώρας παραστάντων αὐτῷ ἔμαθον, ἑπὶ τῶν φρονήματι μου, ἑπὶ μᾶλλον ἐμῶς ἑλπίζην ἑπὶ τῷ ἀπειλεῖ τῶν συγγενῶν τρόπῳ, μὴ δόξος ἀγνοοῦντων, ὅτι οὐκ ἐπὶ πατήρ μου ἐπένεετο καὶ εἰς ἀπέτει χρέη, ἀ κατὰ τὴν ἰππεκατ' ἐν Τεργέστη διαμονὴν ἦμῶν συνήθειν ὅπως ζήση τὴν οἰκογένειαν, ἕγω δ' ὅλος μικρὰν καὶ εἰς δώδεκα μόλις χιλιάδας δραχμῶν ἑξικομενήν ἔσχον ἀπὸ τῆς μητρὸς μου κληρονομίαν, ἐξ ἤς πορίζομενος τὰς τῶν σπουδῶν μου διατάναξ θελελον πρὸς τὸ τέλος αὐτῶν εὐρέθη ἢ λοις ἄπορος. Ἡ δὲ λύπη αὕτη κατέβαλεν αὐτὸν καὶ διὰ τριήμερον ἀσθένειας ἔξεμέτρησε τὸ ἦν τὴν 17 Ἰούνιου 1838.
'Εν Παρισίοις σύνοιχον ἔχων τὸν Θεόφιλον Denouve συγγενή τοῦ οίκου τῶν Dupin, προσεκλήθην ὃπ' αὐτοῦ καὶ τῶν συγγενῶν τοῦ ὅπως μεταβὰ παρ' αὐτοῖς κατὰ τὰς διακοπὰς τῶν μαθημάτων. Καὶ δὴ μετέδημεν ἀμφότεροι, καὶ ἀπὸ τῆς Ὁ Δύομοιστοῦ μέχρι τῆς Ὁ Ὁκτωβρίου ἐπὶ δύο ἔλους μῆνας ἐν θαυμασίαις ἔρωσισι καὶ συναναστροφαῖς σπουδαίαις διήγημεν ἀπὸ τῶν μαθητικῶν κόσων ἀμφότεροι ἀναπαυόμενοι. Ἐν καὶ μόνον κατελύπτει με, διότι ἀπὸ τοῦ Ἰουλίου ἐστερούμην ἐπιστολῶν τοῦ καλοῦ μου γεννητορος. Καὶ παρὰ τούτου μὲν ἄλλην δὲν ἔμελλον λαβεῖν, ἐπαναστρέφας δ' εἰς Παρισίους ἐλθὼν τὴν 13 Ὁκτωβρίου ἐπιστολὴν παρὰ πατρίου φίλου, τοῦ Μαρρίνου Ματταίης, τῇ ὥλοις διακιβάζοντος μοι ἀγγελίαν, δὴ ἀπεδίωσεν ὁ Πατήρ μου. Ὁποίαν ἡ τοιαύτη εἰδησία ἐνεποίησε μοι λύπην. Ἑκατὸς ἐνυστεί, ἐμοὶ δ' ἀδύνατον καὶ μετά εἰκοσιτένεν ἐτή να περιγράψω.

'Εστερήθην λοιπόν, καὶ εστερήθην διὰ παντὸς τὸ μόνον ἐναπολειφθέν μοι ἁγαθόν! Εστερήθην Πατέρα ἄγοντα μόλις τὸ τεσσαρακοστὸν ὥριον τῆς ἡλικίας τοῦ ἔτους, ἐν πρὸ δύο μέλις ἔτων ἀπεγχωρήτων πλήρης ἐλπίδων!

'Ἀλλ' ὁ Ὑψιστὸς οὐχ ἐγκατέλιπε με. Ἴωσιν πο Κωλέττης ἐπερεαζέστε ὁτέ πρὸς Φιλίππων τῶν βασιλεία τῶν Γάλλων. Ὁ Κωλέττης ἂμα γνωρισθέντος μοι μετ' αὐτοῦ ἐδείκνυε μοι ἱδίαξουαν ἁγάπην, τότε δὲ καὶ ἐξεδήλωσε μοι αὐτὴν σπεῦσης εἰς παραμυθίαν τοῦ δυστυχοῦς ὥρραν νέου. Ὁ! οὐδὲπετε όλω λῃσμονῆτε ἢν τὴν 17 Ὁκτωβρίου ἀπέτεινε μοι παραμύθητική ἡμιλίαν, ἣς ἐλίγας λέξεις ἑλέξεις θέλω καταχωρίσει ἐνταῦθα, διότι αὐταί υπήρξαν δι' ἐμοὶ φίλτρον διηνεκές εἰς τὸ μέλλον. Κλ. Πατήρ Σου οὐ μόνον δὲν ἀπεγχωρίσθη Σου, εἰτέ μοι, διὰ τοῦ θανάτου.
"άλλα καὶ πλησιέστατός Σοι ἐγένετο. Ἡ ψυχὴ αὐτοῦ
συνυλάσσατα τὰ ἐν σώματι μαχρὰν Σοῦ συνέχοντα αὐτὴν
δεσμά, ἵσταται γὰρ παρὰ Σοὶ καὶ εἰς τὸ μέλλον οὐκ
ἀφῆσει Σε, καὶ διὰ παντὸς παρακολούθησει Σε μετὰ τῆς
ψυχῆς τῆς μητρὸς Σου, πρὸς ἡν ἡδὴ διατελεῖ ἠγωμένη.
"Ὁ, τῷ Πατρὶ Σου ὑπεσχῆθης ὁρείλεις νὰ τὸ ἐκπλη-
ρώμης; ἐπειδὴ ὡς ἐπιμένεις νὰ ἔχχες καὶ ἐπὶ γῆς πα-
τέρα, ὦδοι Σοὶ ἐγώ, ἀπὸ ταύτης τῆς στιγμῆς ἐσο-
μαί Σοὶ εἰς πατέρα, Σῦ δ' ἔση μοι εἰς υἱόν. Ἀλλὰ χρή-
ζεις παραμυθίας, ἡ κατάστασις εἰς ἡν εὐρήκεσθαι οὐδὸ-
λος ἐπιτρέπει Σοὶ νὰ ἐξακολουθήσης, ἐπὶ τοῦ παρόν-
τος τοῦ τούλαχιστον, τὰς σπουδὰς Σου. Ὑπαγε εἰς τὴν πα-
τριὰ Σου, κλαίσον ἑπὶ τοῦ τάφου τοῦ πατρὸς Σου,
διευθέτησον τὰ τῆς περιουσίας Σου, εὰν δὲ καὶ αὐτὴ δὲν
ἐπαρκῇ ὡς περατώσης τὰς σπουδὰς Σου, μη διὰ τὸ τοῦτο
ἐμποδίσῃς, ἐλθε, καὶ ἐλθε, καὶ ἐγώ θέλω ἐξακολουθή-
σει τὰ ἔξωδα Σου, δὲν Σοὶ εἶπον ἐτὶ ἀπὸ τοῦτο ἑσομαι Σοι
εἰς Πατέρα, Σῦ δ' ἔση μοι εἰς υἱόν; "

Καὶ ἡσπαζόμην τὴν δεξιὰν τοῦ Κωλέττου, καὶ ἔπ' αὐ-
τῆς φλογερά ἔρρον τὰ δάχρυα μου, καὶ ἐκεῖνος μεἰλιχὰς
φωνῆ μοι ὁμιλεῖ καὶ κατερίλει μου τὸ μέτωπον, καὶ τὰ
dάχρυα τοῦ ἔρρον ἑπὶ τῶν κροτάφων μου καὶ ἐδροσίζον με,
kαὶ ἐνευδάμον μου. Ἀλλος εἰ ἄλλου μετὰ τοὺς παρακυ-
θητικοὺς τοῦ Κωλέττου λόγους ἐγενόμην, τὸν δὲ πατέρα
μου οὐ μόνον ἐπαυσά λογιζόμενος τεθνεώτα, ἀλλὰ καὶ αὐ-
tόν καὶ τὴν μητέρα μου ἀπὸ τῆς στιγμῆς ἐκείνης βλέπων
περιπτακένως ἐν πνεύματι ἠθανάτω ὑπὲρ τὴν κεφαλῆν
μου καὶ εὐλογοῦντας με.

Ἀλλὰ τῆς μὲν χορηγίας ἐπὶ χρήματι τοῦ Ἰωάννου
Κωλέττου οὐχ ἔσχον ἄναγκην ἀπὸ τῶν ἰδίων μου μέσων,

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ταῖς σπουδαῖς μου ἐπαρκέσας, πολύτιμος ὡμώς ἡ προστασία τοιούτου ἄνδρός ἐγένετο μοι, ὡς ἐν τοῖς ἔπειτα ῥηθήσεται.

'Ανεγέρθησα λοιπὸν ἐκ Παρισίων τὴν 20 Ὀκτωβρίου 1838 ὅτε δ' ἀφίχθην εἰς Μασσαλίαν τὴν 26 τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἐδέχεσθα νὰ παραμείνω ἐν τῇ πόλῃ ταύτῃ μέχρι τῆς 15 Νοεμβρίου ἡμέρας ἀπὸ τοῦ πρῶτου ἐνυγήνως δἰὰ Κύπρου πλοίου, ἐφ' οὗ ἐπιθαξά ἀφίχθην εἰς Κύπρον τὴν 6 Δεκεμβρίου.

'Ἡ τῶν κατ' ἐμὲ πραγμάτων τακτοποίησις ἡνάγκασε μὲ ἑνα διαμείνω ἐν Κύπρῳ μέχρι τῆς 7 Δεκαμβρίου 1839, ὅτε ἄρεις τῷ Θείῳ μοι τὴν μικρὰν μου περιουσίαν, ἡν μέχρι τοῦ θανάτου του διεχειρίσθη ὁ Πατήρ μου, ἐπὶ τῷ ἐρω ἕνα μοι ἐμβάζῃ ἀπὸ τῶν τόκων τὰ πρὸς σπουδὴν μου ἐξοδοῦ, σύμφων ὃ καὶ ἁμένων μοι παραδόθη μετά τὰ πέρας αὐτῶν ὑπολογισθέντος τοῦ τόκου πρὸς 12 τοῖς 1/12 (τοῦ ἐλαχίστου κατὰ τὴν τότε ἐποχήν ἄροι τοῦ τόκου, ἐπὶ δὲ καὶ νῦν ὡς νομίμου ὑπὸ τῶν ἐν Ἑλλάδι δικαστηρίων θεωρομένου), ἀπέπλευσα ἐπὶ τοῦ Αὐστριακοῦ ἀτμοπλοίου διὰ Σμύρνην καὶ Κωνσταντινούπολιν.

Τὸ δ' ὁ λόγος τῆς τοιαύτης τοῦ πλοίου μου κατευθύνεσις; Ὁλίγην κλίσιν εἶχον πρὸς τὴν Ἰστρικήν, ἐπιμελῶς ὡμῶς εἰς τὴν ταύτης ἐπεδόθην σπουδήν ἄτε μόνης ἐπιστήμης ἢν ἰδιωμάτην ἡ ἀνακήσω ἐν τῇ πατρίδι μου ἐνῶς ἐσκόπων νὰ διαδιώκων παρὰ τῷ πατρὶ μου' ἀλλ' ὁ τούτου θάνατος ἔλυε μὲ τῆς τοιαύτης ὑποχρεώσεως, ἀπὸ τούτο δὲ μόνος ἐπὶ γῆς, κατελήφθην ὑπὸ μελαγχολίας, ἡτὶς ἀνεπτυξὲν ἐν ἔμοι οινεὶ τίνα πρὸς τὴν ποίησιν κλίσιν, πρὸς τὴν ποίησιν, ἡτὶς ὅλως ἔχειν μέχρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢν μοι. Ἀλήτου λοιπὸν βίον ἀποφασίσας νὰ ζήσω, καίπερ
σχοπῶν να καταντήσω αὕτη εἰς Παρισίως ὑπὸς ἐπιθυμός ἀποκλειστικοὺς τῇ φιλολογίᾳ, ἔκρινα καλὸν να λάβω μετ’ ἐμοῦ ἐφόδιον ἐντυπώσεων ἃς ἔπρεπε ν’ ἀρυσθῶ ἐν τοῖς τόποις ἑκείνοις, ὀσίνες μάλλον τῶν λοιπῶν παρέσχον καὶ εἰς τὸ διήνεκες παρέξουσιν ὅλην καὶ ἀφορμὰς πρὸς ποίησιν.

Ἐκάθισα λοιπὸν ἐπὶ τῶν ὄχθων τοῦ Μέλητος καὶ ἔπι τῶν ἀκτῶν τοῦ Βοσπόρου ἐθρημάθησεν ἡ Μουσά μου, καὶ τῆς Ῥόδου τὴν ἐρήμωσαν καὶ τῆς Χίου τὰ ἑρείπια εἶδον, καὶ τὴν 30 Σεπτεμβρίου 1839 κατὰ πρῶτον ἐπὶ τῆς ἱερᾶς Ἀττικῆς ἐπάτσα χιλιόνες, καὶ μέχρι τῆς 18 Νοεμβρίου διέμεινα θαυματών καὶ ψάλλων τὴν παρελθούσαν αὐτὴς δόξαν καὶ τὰς ἐξ αὐτῆς μελλούσας ἐλπίδας οἰκινόμενος, ἀρεγχαρέτησα δ’ αὐτὴν προσωρινῶς καὶ ἐπὶ τῇ ἀποφάσει εἰποτε ἤθελε μοι δόξει να θέσω τέρμα εἰς τὸν πλάνητά μου βιον ἐνταῦθα να σταθώ.

Κατηρομονθην εἰς Κέρκυραν, ἔνθα μ’ ἐκάλει ἐκπλήρωσις καθήκοντος. Τὸν χειμώνα τοῦ 1825 διεῖδησε μετὰ τῶν ἑορτῶν μου ἐν Βενετίας, ἀκτακετής ὑμην τότε παιζ’ ή οἰκογένειά μου ἢ οἰκεία τῇ τῆς συζύγου τοῦ περικλεούς Ἄνδρεο Μουστοζίδου, ἢτις ἢν ἐν Κύπρου, ἐνευγάνομεν λοιπὸν καὶ ἐκάστην τῇ σοφῇ ἀνδρὶ, οὗ τὴν δόξαν η Ἑλλάς πρὸς τὴν Ἰταλίαν διεκοίκετ’ ὡς οἰκείαν. Ὁ Μουστοζίδης πρῶτος ἐξήγειρεν ἐν τῇ ἀπαλή καρδίᾳ μου τὸν πρὸς τὴν παιδείαν ἐρωτα, παίζουν μετ’ ἐμοῦ — ἂς γελά, ἐςς δὲν ἐννοεῖ τι ἐστιν ἢ’ δυναῖς σοφοῖς! — ο Μουστοζίδης παιζῶν μετ’ ἐμοῦ ἀνεμοχλεῦ μου τὸν νοῦν, προκύκλει τὰς ἑρωτήσεις μου, ἔλυς τὰ ὅποια προμᾶθει έγὼ αὐτῷ ζητήματα, καὶ ἄπο τῶν γονάτων τοῦ καταδίδον με ἐπέλεγε πάντοτε τοῖς παρεστώτις γονεῖσί μου «μὴ ἀμελήσῃτε ποτε τὴν έκ- » παιδευσιν τοῦ υἱοῦ Σας ». Καθήκον λοιπὸν ἔσεθον ἔθεκρον.
ο νεανίας ἐγώ καὶ τὸ εἰκοστὸν τρίτον ἄγων ἦδη ἔτος, νὰ μεταβὰ πρὸς ἄσπασμόν τοῦ ἀπὸ τῆς πρώτης παιδικῆς μου ἡλικίας περιλημένου μοι ἐκείνου ἀνδρᾶς, παρ’ ὅ λεγεν τῆς ἡμέρας διέμεινα ἀπὸ τῶν συμβουλῶν καὶ διαχαγμάτων τοῦ καλὸν ποιούμενος τοῦ μέλλοντος μου βίου ἐφόδιον. Διὰ δὲ τοῦ Μουστοξίδου ἄλλοις τε τῶν ἐν Κερκυρῇ σιφῶν ἐσχετισθῆναι, καὶ δὴ καὶ τοῖς κλεινοῖς Διονυσίῳ Σολομῷ καὶ Ἰωάννῃ Σκιμέλλῃ τοῖς ποιηταῖς, οίτινες εὐμενῶς τῶν ποιητικῶν ψελλισμάτων μου ἤκουσι καὶ ἐνεψύχουσι με.

Την 9 Ιανουαρίου 1840 ἀφῆκα τὴν Κέρκυραν καὶ διὰ Μελίτης εἰς Συρακούσας μετέβην, καὶ ἐπὶ τοῦ Ἄνατου θελητικότερος ὁ Θεόκριτος ἀναγινωσκόμενος ἐφάνη μοι, καὶ τῶν λατομείων οἱ τοίχοι ἐδόκουν μοι μετά εἰκοσι καὶ δύο αἰώνα περιστροφῆν ἀντιγροῦνες στίγματος τοῦ Εὔρυπον. Περιηγηθείς δὲ καὶ τινας ἄλλας τῆς Σικελίας πόλεις ἀριστομάχη τῆς 17 Φεβρουαρίου εἰς Νεάπολιν, θεων μετὰ ὑπερτερεπαρκοντήμερο διημέρευσιν, καὶ ἀροῦ τὰς πυριχώστους Πομπηίαν καὶ Ἡράκλειον, ἐπεσκέφθην καὶ εἰς τοῦ Οὐεσουδίου τὸν κρατῆρα ἄνηλθον, μετέβην διὰ ξηρᾶς διὰ τῆς Καμπανίας καὶ τῆς τῶν Σαννιτῶν χώρας εἰς τὴν Ρώμην.

Ὅποια αἰσθήματα ἢ θέα τῆς αἰωνίως πόλεως (urbs aeterna) δύναται νὰ ἔμενεν ἐις τὴν καρδιάν νέου, ἀπαντά τὰ ἡθολόγην. Ναί, δύο περίπου μήνας ἔζησα ἐν Ρώμη, ἀληθῶς ἔζησα. Ὁ Κικέρων καὶ ὁ Δάντης, ὁ Τάκιτος καὶ ὁ Βέρρης ἦσαν οἱ συνεργοί μου, ἀνεγίνωσκον αὐτοῖς ἐν τῷ φόρῳ, ἐμελέτουν αὐτοὺς ἐπὶ τῶν ἀνακαθημάτων τοῦ Βατικανοῦ, συνέκλαμα μετὰ τοῦ ποιητοῦ τῶν μαρτύρων τῶν Εὐδώρου καὶ τὴν Κομοδόκην ἐν τῷ Φλαβίῳ ἀμφιθέατρῳ,
καὶ ἐφύλασα τὴν γῆν ἵνα κατέκλυσαν τὰ αἴματα τῶν ἡρώων τοῦ Χριστιανισμοῦ. Δὲν ἦδυνάμην ν’ ἀποσπασθῶ τῆς Ρώμης, καὶ ἦθελα διατρέψει πλείονα γρόνον εἰ μὴ ἡ mal aria, ἡ ἀλήθεια παντὶ ξένῳ κατὰ τὸ θέρος, ἤγαγκάζε μὲ νὰ φύγων. Καὶ ἤργανα τὴν 16 Μαΐου πρὸς τὴν τῶν Φωκάκων καὶ αὐ-θις ἀποκλινόντων κατευθύνεις, εἰ ἡ δὲ Νευμάτου καὶ Λουγο-
δούνον ἔφθασε τὸ δεύτερον ἐν Παρισίου τὴν 30 Μαΐου
1840, ἀλλοτεὶ ἡ οἶς ἀνεγκρήσα, μὲ καρδίαν πλήρη ἄλ-
λων πόθῳ, παρ’ όυς πρὸ τριῶν ἐτῶν ἐκεὶ τὸ πρῶτον ἀρι-
χάτεις εἶχον.

Ἐπανείθαν τὸν Κωλέτην, πρὸς ὅν ὄλιγον κατὰ τὴν
ἀποσιάσα μοῦ ἔγραψα. Ἐξεθέμην αὐτῷ τὰ κατὰ τὸν πα-
λιμπάλικτον βίον μου, τὸν νεαστὶ ἐν ἐμοὶ ἐγερθέντα πό-
θον τῆς ποίησις ἀνεκτίθεσα καὶ τὴν ἐλίγην πρὸς μάθησιν
tῆς Ἡθικῆς κλίσιν μου οὐδέλως αὐτῷ ἀπέκρυψα. Ἡ-
κουσει μου μετὰ στοργῆς ὁ καλὸς κάγαθος Κωλέτης, καὶ
ἐν τοῖς λόγοις μου ἀνέγνω, ὅτι τὸ τραύμα τῆς στερήσεως
tοῦ Πατρός μου ἐνέκαζεν ἔτι, καὶ ὅτι ἡ αἱρέα ἐν ἐμοὶ ἐξ-
εγερθείσα πρὸς τὴν ποίησιν φοβή ἢ μελαγχολίας καρ-
δίας καὶ ψυχῆς δυσφορούσθης τοῖς τοῦ κόσμου ἐνειδεῖς ὄψεν,
οἱ ἄνα δὲ ἐμπειρος, ἦθελησε νὰ δώσῃ τῷ βιοί μου σκότι-
μόν τι τέλος ἢ μὴ ἐν τοῖς ἀδιεξόδοις τῆς φαντασίας ἐμ-
πλακείς καταστράφῃ. «Δὲν Σοι ἀρέσκεις ἡ Ἡθική; εἶπὲ
» μοι, ἅτι, ἄρες αὐτήν. Θέλεις νὰ ἔχῃς ἐν τῇ Ἑλευθερᾷ
» Ἐλλάδι, λέγεις; συμπλοκαὶ καὶ ἐγώ, καὶ εἰ μὴ σὺ ἀπὸ
» σαῦτοῦ πρὸς τοῦτο ἄρμας, ἢ ἐχείς ἐν τῇ προτρέπει.»
» Ἀλλὰ ἡ ποίησις, τέκνον μου, δὲν εἶναι βίου πάρος, σὺ
» δὲ πένη, ἀνάγκη ἄρα πρὸς πρακτικότερον τὰ ἐπιτηδεύμα
» ν’ ἀποσφέρῃς, καὶ, εἰ βούλεις, συγκαλλίζει καὶ τὴν
» ποίησιν. Ἐπιδόθητι τῇ νομικῇ ἐπιστήμῃ, ἢς πρόσθεν

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
» τολλαι ὅσι εἰσίν ἵνα εἰσελθοῦν, εἰ μή τοῦ δικηγόρου, ἢ
» τοῦ δικαστοῦ, ἢ τοῦ ὑπαλλήλου, τοῦ πολιτικοῦ, ἢ τοῦ
» Καθηγητοῦ, καὶ ἄλλα ἁ. Πρὸς οὐδεμίαν τούτων ἔχω κλί-
» σιν, εἰπὼν ἐγώ, ἡ τοῦ Καθηγητοῦ ἰσως δὲν ἔθελε πολύ μ', ἀπα-
» ρέσχει, καθόσον ἐν αὐτῇ ευρίσκω τὴν αὐτότελειαν, ἐνι ἐν
» πάσαις ταῖς λοιπαῖς πρὶν εὑρίσκω τὴν ὑποτελεῖς τοῖς ἄλλοις,
» καὶ αἰσθάνομαι ἐν ἐραυτῷ ἀναστάτωσιν τινα ἐν αὐτῇ καὶ μόνῃ
» τῇ τῆς ὑποτελείας ἴδε. «Εἴπε, λέγει ὁ Κωλέττης, ἐπεχείρει
» ἕνα γένη Καθηγήτης, ἐξετασαν τίς ὅ ἐν τῷ Πανεπιστη-
» μίῳ τῆς Ελλάδος εἰσῆτι μή διδασκόμενος κλάδος, κατα-
» σκεύωσον σεαυτόν δόκιμον κατὰ τούτων, καὶ ὑπόγγομαι
» ὅσι ἕνα Σε καταστήσω Καθηγητήν τούτου». Ἐξελεξά-
» μην δὴ τότ' ἐγὼ τὸν τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καὶ τῆς φιλοσο-
» φίας τοῦ Δικαίου, καὶ ἀμ' ἀρξάμενος τῶν νομικῶν σπου-
» δῶν μου κατὰ Νοέμβριον τοῦ αὐτοῦ ἔτους 1840 εἰδικώ-
» τέρων πρὸς τ' ἀκροάματα ταῦτα διέτριβον, οὐχὶ δυσμένης ἄνευ
» δυσκρατείας τυχός. Ἀλλ' ἡ κατὰ τὰς τοῦ πρώτου ἔτους
» ἐξετάσεις μου ἐπιτυχία, διότι παραψηφίζει λευκάς ψήφος
» (= ἄριστα) ἐγενόμην δεκτός, ἐπιστημότερόν με κατέστησαν,
» ἐρ' δ' καὶ τὰς λοιπὰς τρεῖς ἐξετάσεις μετ' Ἰσχίας ἐπιτυχίας
» ὑπέστην, καὶ δεκτὸς εἰς τὸ διαγωνίσασθαι ἐν τοῖς ἐπι-
» καίδεξα ἐπὶ τρισγελίων περίπτων καθητῶν τῆς Νομικῆς
» τῶν Παρισίων Σχολῆς ἰδιῶθην, Γάλλοις ἀπαστικοὶ, καὶ εἰ μή
» τοῦ βραβείου ἰδιῶθην, ἰδιῶθην δυσμένης ἐντύμων μεικᾶς καὶ
» τῆς περίπτωτης ἀναγραφῆς, καὶ ἐπηρείθην ἐπηρείθην ἐν τῷ ἐκ-
» φωνηθέντι ὑπὸ τοῦ Καθηγητοῦ Ορτολάν κατὰ τὴν διανομήν
» τῶν βραβείων λόγῳ. Ὄ τε Κωλέττης ἵδιαξεν τι τῆς πρὸς
» ἐμὲ εὐνοίας θεᾶς δημόσιον βουλόμενος μοι δοῦναι, ἡνωο-
» κεῖτο σα παρασταθῇ κατὰ τὸν ἔπι τῆς ἐναυσίμου διατριβῆς
» μου (thèse pour la licence), ἄγωνα ἐν ἐπισήμων πρέσβεως
στολή, τιμή ἦν πρὸς οὐδένα ποτὲ τῶν ἄλλων Γελήνων σπουδαστῶν ἀπένεμεν.

Ἐπέρανα οὖτω τὰς νομικὰς σπουδὰς μου τὴν 6 ᾿Ιουλίου 1843, ἐφιέμενος ὡς ὑμεῖς ν’ ἀξιωθῶ τοῦ καὶ παρά Γάλλως σπανιωτάτου βαθμοῦ τοῦ διδάκτορος, ἀπεράσισε νὰ παρατείνῃ μέχρι τοῦτου τὰς μελέτας μου ἐπιχειρήσεις ἔργου ἀληθῶς Ὁρακλείου ἐντὸς ἕνως καὶ μόνων ἐτῶν νὰ λάθω τὸ τοῦ διδάκτορος δίπλωμα, ἐνῷ καὶ ἐν Γάλλος οἱ εὐθυκυμώτατοι καὶ ἐπιμελότατοι μέλις ἐν ὅλῃ ἀπὸ τὴν Licence διείσας ἀξιοῦνται τοῦτον.

Ἀλλ’ ἐν τῷ μεταξὺ συνέβη ἡ 3 Σεπτεμβρίου καὶ τῆς παραβασιλείας καταλυθεῖσας τὸ μοναρχικὸν κατὰ σύνταγμα πολίτευμα ἐνεκάθισκήθη. Ἀνεκλήθη δὲ τότε καὶ ὁ Κωλέττης εἰς Ελλάδα. Ἐγὼ δὲ τῇ τοῦ Διεθνοῦς δικαίου εἰδικῆς σπουδῆς προσθέμην ἡν τότε καὶ τῆν τοῦ Συνταγματικοῦ δικαίου, ὡς πολλῷ τῷ πατρίδι χρησίμου μετὰ τὴν νέαν τῶν πραγμάτων τάξεων, καὶ οὐδενῶς πρὸς τὴν τοῦτού διδασκαλίαν εἰδικοῦ Καθηγητοῦ ὑπάρχοντος ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ.

Ἀτρύτως κατέδαλον ἀγώνας ὑπὸς ἐν ἐνὶ καὶ μόνῳ ἔτει τὰς πρὸς τὸν διδάκτορον βαθμοῦ τρεῖς νεουρισμένας ἐξετάσεις ύποστῶ, καθόποιον ἐκ τῆς πατρίδος ἐπιληφθοφοροῦμεν, ὃτι ὁ ἐμὸς θεῖος καὶ τῆς περιουσίας μου διαχειριστής πάσαι μὲν τὴν κατακληρονομηθείσαν ἀπὸ τοῦ πάππου Πελεντριδίου μερίδια ἐστερήθη, ἢ δ’ ἐμῆ ταύτης συνεπολωλεί. Ἐκκαθίσκα καὶ ἐπτακκαθίσκα ὁ φίλος καὶ ἐκάστην εἰργαζόμην, ὃ φίλος καὶ ἐκάστην οὐτως κάματος ἐπηνέγκε μοι σφραγίς αἰμοτυποῦσιν, ὃ φίλος καὶ ἐκάστης βίος ἰσωρωτικοῦ σφραγίς εἰς τοὺς πόδας, ὡστε τῷ λέγειν τῶν ἰατρῶν προφανῆ διέτρεχε η ἑσπημή μου κἀκεφαλου, εἰ μὴ
τῶν σπουδῶν μου παρηγορήθην καὶ εἰς τὸν πάτριον ἄρα ἐσπευσόμενον ὡς τὸ ἡμικεκομμένον τῆς ζωῆς μου βάμμα συνδέσω. Ἀλλὰ ποιον ἥλιγκτρον εἶχε διὰ νέον ὡς ἔμε ἔρημος ἡ ζωή; τίνα μετ' ἐμὲ ἄφινα ὡς κλαυτῇ ἐπὶ τοῦ τάφου μου; Τὸ ἐπίμονον τοῦ χαρακτήρος μου τότε δὴ διε- δήλωθ' ἀντὶ νὰ ἐλαττώσω ἐδιπλασίασα τοὺς κόπους, κατάρθωσα δὲ τὴν 17 Ἄγουστον 1844 ν' ἀναγρευθῶ διδάκτωρ τὰ Νομικὰ ὑπὸ τῆς τῶν Παρισίων Σχολῆς, ἡ δ' ἡμέρα αὐτὴ ἦν καὶ ἡ ἕκτη ἐπέτειος ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ πατρὸς μου ἡμέρα, καὶ τελεστήριον ἐπὶ τοῦ τάφου του εἶχον νὰ προσφέρω τὸν διδακτορικὸν μου στέφανον. Σύμπτωσις, ἢ ὡς ἀριστον ἐξέλαβον οἰωνῶν, ὠσεὶ εἰ ὄφους ὁ Πατὴρ μου εἶχεν εὐλογήσει τοὺς κόπους μου, ὠσεὶ ἢν μοι σημεῖον εὐαρεσκείας, ὅτι ἐξεπλήρωσα ἢν εἶχον δώσει αὐτῷ ὑπόγευσιν πολύτειας ἐπιμελεῖσαι καὶ ἀμέριτον.

Καθ' ὅλον τὸν τετραετῆ τούτον τῶν σπουδῶν μου χρόνον ἀδιάλειπτας ἐξηκολούθησα τὰς μετὰ τῶν φίλων Δεϊ- χου καὶ Ἐκχεροῦ μελέτας, ἡ δὲ τούτων ἀληθῆς φιλία ἦν μοι ἡ μόνη κατὰ τὰς πικρὰς τῶν πένων μου ἡμέρας παρα- μυθίαν ἀπὸ καιρὸν δ' εἰς καιρὸν τῆς λύρας μου τὰς χρονικὰς ταῦτα ἐν τοῖς τῆς ποιήσεως παραδείσεως ἐξήπτουν παρηγο- ρίαν εἰς τοὺς παρόντας πόνους. Ὅλην τὴν ἑως ἠζήταν ἐξουσία τῆς Μούσης μου οἱ καρποί, ἑως δὲ ὠφείλων κἀγὼ νὰ εἰπω τά ἐκεῖ

«Ἡραίστε πρόμολ' ὅδε, Πλάτων νῦ τι σείο χατίζει », ἀλλὰ δὲν τὸ λέγω, δίστη τὰ ποιημάτα ταῦτα ἀνακολούθη- μοι εἰς τὴν μνήμην ὤρας πικρίας, ὡς ἐν δὲ πικρόν τὸ ἀνα- μμενήσκεσαι ἐν δυστυχίας τῶν ἐν εὐτυχίας ἡμερῶν, το- σον γλυκύθυμον ἐστὶ τὸ ἐν καιροὶς εὐθαίμοσιν, οὐκ εἰσὶ μοι οἱ νῦν, μεταστρέφει τὸ βλέμμα πρὸς ἂς διηγάγομεν ἐν
οδύναις ἡμέρας. Πλὴν ἀπέχω τῆς ἀθμοσκεύσεως αὐτῶν, ἵσως δὲ ὁστερότυπος (postume) γενήσεται ἡ τούτων ἀθμο-
σκεύσις, εἰ δ' ἄλλοις οὐδενός λόγου ἄξια κριθήσομαι ἀλλ' εἰσὶ μοι παροχεῖς ἀκατονομάστων θελήτρων.

Τῶν δὲ Καθηγητῶν μου τὰ ὀνόματα ταῦτα: Rossi ὁ πάνω τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου· ὁ εὐκλεής Royer-
Collard τοῦ Διεθνούς· οἱ δὲ σοφοὶ Pellat καὶ Du Cambray τοῦ Ῥωμαίου Δικαίου, Bugnet καὶ Vallete τοῦ Ἀστικοῦ
tῶν Γάλλων κώδικας· Ortolan τοῦ Πονηκοῦ Δικαίου, Ber-
riat-Saint-Prix δὲ τῆς πολιτικῆς καὶ ποιητικῆς διηγομίας,
De Portets τοῦ φυσικοῦ Δικαίου· Bravard-Veyrières τοῦ
'Εμπορικοῦ, Macarell τοῦ διοικητικοῦ.

Τυχα μὴ μείνω άργος ἐν Παρίσισι, μεγαριστοῦ ἐκδοθή τὸ
διδακτηρικόν μου δίπλωμα, πρὸς δὲ καὶ τῶν τοῦ ἰδείν με
tὸ Λονδίνον, ἀνεγώρητα ἐκ Παρισίων τὴν 27 Ἀυγούστου τῆς Ἀμπίκαν (Amiens) καὶ Βελουάκου (Boulogne sur mer),
ἀπεθην δὲ τὴν 29 Ἀυγούστου εἰς Λονδίνον, οὖν δ' ἐν τῇ
μητροπόλει τῆς Ἀγγλίας διατρίφας ἡμέρας διὰ Ιουλίου
λιμένος (Havre) καὶ Ρωμαϊκάου ἔπευκτερέφα εἰς Παρίσισ-
ους, ὅπου εὗρον τὸ διπλωμά μου ἔτοιμον ἐλαθον αὐτὸ καὶ
ἀνεγώρητα τὴν 21 Σεπτεμβρίου 1844 ἐξακολουθοῦσας τῆς
ἀλλοτριώτικας καὶ ἀμφιβολοῦν καθιστάσεως τὸ ἔμελλον ποτέ
να ἀρέσχω τούς ἀπὸ τῶν ἐπιπόνων σπουδὰν μου καρπούς.
Πολλοὺς δ' ἅριν τὸς Ἡλλάδος ὀρίσαν εἰς ταῖς ἐποχαῖς
μετέθην πρὸς ἀπογραφησίμον αὐτῶν, ὅπες μόλις τὴν 7
Οκτωβρίου ἔφθασα εἰς Μακαλλαίν, δύο δ' ἔκει διαμεῖνας
ἡμέρας ἀνεγώρητα διὰ τοῦ Γαλλικοῦ ἀτμοπλοίου καὶ τὴν
18 ἔφθασα εἰς Έλλάδα, ἔναν ὀλίγας διατρίφας ἡμέρας
ἀνεγώρητα διὰ Κύπρον, ὅπου ἔφθασα τὴν 22 Νοεμβρίου
1844. Ἔχει δὲ περισυλλέξας μικρά τινα ναιάμα τῆς πε-
και ἡν μὲν ὁ Κωλέττης πανίσχυρος τότε, καὶ τῆς δο-
θείσης μοῦ ὑποσχέσεως οὔκ ἐπιλαθόμενος, ἀλλὰ μὴ οὕσης
ἐδρας τοῦ Συνταγματικοῦ καὶ Διεθνοῦς δικαίου νεομοσε-
μένης, καὶ τοὺς ἀντιπολίτευσιν τὴν Κυβέρνησιν τοῦ
Καθηγητᾶς Δομινάνδου καὶ Ὀλύμπιον, καὶ Νέγρην καὶ
Περικλῆ Άργυρόπουλον, καὶ Κάλλιγαν προτίθεμένος νὰ
παύσῃ ἐβιάζετο μὲ ὅπως δεχθὼν τοῦ Περικλέους Ἀργυρο-
πούλου τὴν ἔδραν, ὅπως ἄλλοι προθύμως τὰς τῶν ἄλλων
ἐδέχθησαν. Ἐγὼ δὲ ὅμως ἀδίκιον μὲν θεαόροιν τὴν παῦσιν
Καθηγητοῦ εὐδοκίμως ἐπὶ δεικτικῶς διδάχαντος, ἄτοπον δὲ
δὴ ἑπιμέρους πρᾶξεως ἐνάρξασθαι τοῦ Καθηγητικοῦ μου
βίου, ἀντέστην, ἤρνητόν δὲ ὁμιλητικῶς καὶ ἐπιμόνας τὴν
dιαδοχὴν τοῦ Ἀργυροπούλου· καὶ ἐσόθη μὲν οὕτως, ἀλλ' ἐγὼ
ἐμείνα ἐπὶ εἰκόναν ἔτι μήνας τὰ ἐσχάτα πενόμενας,
μεχρίστω νομοθετικῆς ὑπὸ τῶν Βουλῶν εἰδικῆς διὰ τὸ
Συνταγματικόν καὶ διεθνῶς δικαίων ἐδρας, ἰσιρίζθην εἰς
tαύτην τὴν Καθηγήτης τὴν 24 Δεκεμβρίου 1846, ὅς τὰ
ἐγκαίνια ἀπὸ τῆς 14 Ὀκτωβρίου τοῦ ἀυτοῦ ἔτους ἐποιη-
σάμην ὡς Ἐρηνήτης.

Ἀλλ' ἡ κατ' τοῦ προστάτου μου ἀντιπολίτευσις ἐπὶ
ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ ΛΥΤΟΒΙΟΥ, ΛΙΘΟΜΝΗΜΟΝ.
πάντας τοὺς περὶ αὐτῶν ἀντιγέλα, ἐρ’ ὁ λιαν σφηδρά καὶ κατ’ ἐμοῦ ἐξερρήγη. Καὶ δὴ καὶ ἐν τῇ Βουλῇ πολλὰ μου κατεμέμφοντο ὡς δὴθεν κατὰ τῆς ἐπικρατοῦσας ὁρθοσκείας διδάσκοντος, καὶ ἐν τῷ τύπῳ ἤτιῶντο τὸν προστάτην μου, ὡς ἀμαθὴ καὶ περὶ τὴν διδασκαλίαν ἐλεγεν ἀδόκιμον εἰς τὴν περιβλέπεσιν τοῦ Καθηγητοῦ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ἐθραύ ἀυξημένην ἐμὲ. Περιπρονητὴν ἐκείνος τὸ κάγω καὶ σωπὴν πρὸς τὰς λοιδορίας ἀντετάξαμεν, εἰς τὸν χρόνον τὴν δικαίωσιν ἡμῶν ἁμέρητης. Ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς τῶν συναδέλφων μου κρύφιον μέτοχος κατ’ ἐμοῦ ὑπηρέχει, ὡς εἰκοσεικνατὴς μόλις νέος, νέηλις ἐν Ἑλλάδι, ἐν οὐδεμίᾳ ἄλλῃ ταπεινοτέρᾳ δημοσίᾳ ὑπηρεσίᾳ διατελέσας ἐκ πρώτης ἁρετηρίας ἀνήκηθην πρὸς τὴν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Καθηγησίαν. Ἡ πάλη ἐδεινοῦτο, μάλιστα δὲ μετὰ τὸν θάνατον τοῦ ἱσχροῦ μου προστάτου Κωλέττου ἐναπελήφθην μόνος ἐγὼ κατὰ τοσοῦτος καὶ τηλικῶς ἁρδευομένης, δι’ ἐργῶν πρὸς τὰς ἐκείνων συμφερόντες ἀπεκτῶν, καὶ διὰ τοῦτο πρὶν ἡ τετραετία ἀπὸ τοῦ εἰς τὴν Καθηγεσίαν διορισμοῦ μου συμπληρωθῇ σπεύδας ἐκδημοσίευσα τὴν περὶ τοῦ Συντάγματος τοῦ δικαίου πραγματείαν μου.

Ἐπέχω τοῦ να ἐξιστορήσω τὰ κατ’ ἐμοῦ μηχανευθέντα καὶ γραφέντα, διότι ὅχι ἡμείς ἡθελον συγγράψει τέμον" ἄλλως τε καὶ ἰδιότροπος τις ἦδεα ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς κατ’ ἐμοῦ ἐπιθέσεως κατέλαβε με, ἦν καὶ ἐπαγγελματοποίησα· ἢν δ’ αὕτη τό να φυλάξω ἀπαντά τά τῆς δημοσιοτήτος φύλλα ἐν ὡς καλὸν τι ἢ κακὸν κατ’ ἐμοῦ ἔρρεθη. Εἰ δὲ τι μάλα σπανίως, ἐν αὐτοῖς αὐτῶς ἔγω ἔγραψα, διὰ τῆς ὑπογραφῆς μου ἐκδημοσίευσα, οὐδὲν δὲ πρὸς ἀπολογίαν μου ἢ ἐπίκρισιν ἄλλων ἀνωνύμως ἐξεδόκα. Ἡ Συλλογὴ αὕτη ὅχι ὁχωδιπολῆτη ἐστίν, ἐπιθυμίῳ δὲ
καὶ μετὰ θάνατον μου ὑπὸ τῶν τέκνων μου νὰ διαφυλαχθῇ ἐπιμελῶς, ἡ ἐν τῇ τοῦ Πανεπιστημίου βιβλιοθήκη ἐπὶ ἀποδείξει νὰ κατατεθῇ.

'Αλλὰ καὶ ἑτερὸς τίς λόγος ἐπιβάλλει μοι τὴν περι ταύτα ἐν τοῖς αὐτοδιγγαρικοῖς τούτοις ἀπομνημονεύμασι μου σιωπήν, ἔστι δ' οὕτως, ὅτι διὰ χρόνου αὐτοὺς ἐκεῖνους τοὺς ὑβριστὰς μου εἰς ἐπαινέτας μου μετέβαλον, ὡςάκις δὲ μοι παρέστη εὐκαιρία καὶ μικρὸν τι εὐποιήσαι αὐτοὺς, οὐδέλως ταύτην παρέδραμον, μέγα λογιζόμενος τὸ κέρδος τοῦ περιποιήσασθαι μοι φίλους τοὺς πάλαι διώκτας, καὶ πολλὴν καρποῦμαι νῦν τὴν ἠδονήν ὡς φίλοις προσομιλὼν ἐκεῖνος, ὅν ἡ πᾶλαι δοσιμένεια οὐ μόνον βλάβην οὐδεμίαν ἐπήνεγκε μοι, ὡς διὰ χρόνου ἀπεδείχθη, ἀλλὰ καὶ κέντρων πρὸς διηνεκῆ ἐπὶ ἐμαυτὸν ἐπιμέλειαν, ἵνα μὴ ποτε δικαίως τὰς κατ' ἐμοῦ ἐπιδείξουσι μέμψεις, τὸ τούτων καταφορά ἐγένετο μοι, καὶ καυχήμα, διατὰ νὰ μὴ τὸ εἶπο; ὅτι οὐδεμία τῶν πνευματικῶν ἐμείτες ἐλευθερίας. Πρὸς δὲ ταύτα ἀειποτε ἕνωσά μοι τὰ θεσπέσια τοῦ 'Αριστοφάνους ἑπτ',

' ἀλλ' ἀπ' ἐγχύρων δήτα πολλὰ μανθάνουσιν οἱ σοφι' ὁ γὰρ εὐλαθεία σώζει πάντα. Παρὰ μὲν οὖν φίλου οὗ ἤμοι οὐκ ἀλλ' ὁ ἐγχύρος αὐτὸς ἔξυπνάκασεν τὸ δὲ μάθημα τούτο σώζει παιδία, οίκον, χρήματα.' (*)

Διακόπτων ἐνταῦθα τὰ περὶ τὴν πρώτην Καθηγεσίαν μου ἱστορήματα, ἵνα μὴ τῶν χρόνων τὴν σειράν διακόψω, ὅπως ἐκλέσω τὰ κατὰ τὸν οἶκοι μοι βίον.

(*) 'Ἡλκῇ ὅμως ἡ ἡμή πλάνη, ὅσε ἀπεδείχθη μετὰ δώδεκα ἑτη, ὡς τὸ 1875 αὐτοὶ ἐκεῖνοι οἱ κατὰ τὴν πρώτην μου καθηγεσίαν τὴν ἀπόλουσιν μου μηχανευόντες καὶ τὴν δευτέραν ἐκκενδρίσαν, ὡς μετελόθεροι παραστήθαντες με τὸ 1875, ἐμὴ δὲ ὡς ἀντιδυναμικῶν συγκρητήσαντες τὸ 1850 ἐπέτυχον διώκαν. Οἱ αὐθεντικάς ἡπά στα εἰς δικαιολογίας μεταβάλλονται.
Τὴν ὠγείαν μου πλήρη ἰαναλαβών, καὶ ἐπὶ τριετίαν πε-ρίποιο ὅδ' ἔγχους ἐπιφανέντος τοῦ ἐν Παρισίοις καταλα-βόντος μὲ τῆς αἰμοπτυσίας νοσήματος, ἔχουν δ' ἀείποτε γνώμην, ὅτι πολιτῆς ἄληθῆς οὐ δύναται εἶναι καὶ λέγεσθαι ὅ μή καὶ εἰς τὴν διακώνισιν τῆς πόλεως μεριμνῶν, καὶ οἰκογενείας πατήρ γινόμενος, πρὸς δὲ καὶ τὴν κατ' ἐμὲ ἐργ-μαν περισκοπῶν διὰ τὴν παντελὴ στέρησιν γονέων καὶ ἀδελφῶν, ἀπεφάσισε ἄγαγέσθαι μοι νύμφην. Ἀλλὰ τὸ πράγμα ὡς τὸ πάντων τῶν ἐν τῷ βίῳ κυριότατόν μοι ἐδό-κει, οὕτω δὲ ὅλον τοῖς πολλοῖς τῶν ἀνθρώπων γίνεται. Τὴν τοῦ γάμου κοινωνίαν ἔνοικο καθ' ἑλπὶ τῆς ἐκπαίνης τοῦ ὑπὸ τοῦ Ρωμαϊκοῦ δικαίου διδομένου ἔρων «Nuptiae sunt con-» junctio maris et feminaræ etconsortium omnis vitae,divini »et humani juris communicatio». Οὐχὶ λοιπὸν ἄγκος φερνὴς, οὐχὶ κάλλους λαμπρότης ἑκές ἀποφθέγμασα, οὐχὶ ὁ ἄλλος ὁμιλὸς τῶν θύραθεν προτερημάτων εἰσὶ τὰ δυνάμενα νὰ κατασθήσωσι τὴν ἐν γάμῳ κοινωνίαν εὐδαι-μονα: ἄλλα κάλλους ψυχῆς, καὶ φρονημάτων ταυτότης, καὶ συμφερόντων συντακτικής, καὶ καρδιῶν σύζευξις καὶ κοινωνία χαρᾶς καὶ διαρκῶς, καὶ ὅμω τέχνων ἐπιμέλεια, καὶ ἔξορια τελέα παντὸς μεταξὺ συζύγων μυστικοῦ, καὶ ἀμοιβαία ἀδιάσειτος πίστις, καὶ πόθων ὁμοιότης καὶ κλί-σεως, εἰσὶ τὰ τούς εἰς γάμον συνεργομένους εὐδαιμονίζοντα. Νέος, ὁ λέγον τοῦ τρισκοστοῦ ὑπολειπόμενος τῆς ἲκικίας ἔτους, μόνος ἀνυμ συγγενῶν καὶ ἐπίζηλον κατέχων ἐν τῇ κοινωνίᾳ θέσιν, ὅν Καθηγητῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ, ἦμην ἐπιζήτητος νυμφίος' πολλαὶ μοι ἐγένοντο προτάσεις καὶ προσκόπων αρνείων προσφοραί, ἀς τῷ ἑκατέρξει μὲν συναδέλφῳ μοι πάλαι δὲ διδασκάλῳ μοι ἀρχιμανδρίτη (τῷ μετὰ ταύτα Μητροπολίτη Ἀθηνῶν) Μισαθλ' Ἀποστολίδη διεμμυστη-
ρευμάς· οὕτως δὲ, καὶ τὸ ἴθι καὶ τὰς ἐμὰς κλίσεις γινώσκων, εἰπέ μοι, ὅτι νύμφην σίαν θέλω μόνον ἐν τῇ ἀνεφικτῇ αὐτοῦ Ἀριάδνῃ ἡ δυνάμη νὰ εὑρω, τότε δ᾽ ἔλεγεν οὐχὶ διότι εξείπτωσεν τῇ νεότιος, μόλις τὸ δέκατον ἐκτὸν ἀγοῦσα ἐτος, γαμβρόν, ἀλλ᾽ ἀπὸ εἰλικρινοῦς πρὸς με κάκεινην ἐμαρτίσῃ.

Πν δ᾽ ἡ Ἀριάδνῃ οὐγάτηρ τῆς μακαρίτιδος ἀδελφῆς τοῦ Ἀντωνίνης καὶ Χρήστου Κουσκολέκα ἐμπόρου καὶ κτηματίου ἐν Τεργέστῃ. Τὴν Ἀριάδνῃν ἐκλέπτων παρά τῷ Θείῳ τῆς πρὸ ἐνὸς καὶ πλέον ἑτοὺς ἐκ Τεργέστας ἐλθοῦσαν, διότι ὁ ρηματικὸς ἡμητρός ὁ Πατήρ καὶ ὁ Θεῖος ἐκρινὼν κατάληλον νὰ θέσασιν ὑπὸ τῆς ἐπικόρισης καὶ παρὰ τῇ υἱῷ δικτομῆνες πρὸς ἡμητρός μάμμης τῆς ἐπιστάσιας καὶ ἐκλέπτων αὐτῆς καθ᾽ ἐκάστην ἡμέραν ἀδιαλείπτως, ὧτε ὁ πρὸς τὸ Θείῳ τῆς, ἀλλὰ, ὁ πρὸς πλείστοις τῶν καθ᾽ ἡμᾶς νέων δόξης ἀπίθανων, ὃ ὅμως εὑρίσκομαι γάρνιν λόγον κἀν ἡ ἄνωθυμα αὐτῆς τοσοῦτον πρὸς τὰς ριγοφονήσεις ταῖς νέαις σκαλῆς ἠμηγὴν ἐγὼ δὲ ἐν Παρισίους ἐπιστάταιν ὅλην διανύσας. Τῇ προτάσσει τοῦ Σεβασμίου Μιςκήλ ἠρεσάμενη, ἔνα δὲ μόνον ὅρων πρὸς τὴν ἀγαθακαταθέτῳ ἐτείμησιν τὸ μαθεῖν με παρ᾽ αὐτῆς τῆς νεάνιδος ἄν κάκεινην συνήσει ἐγὼ ἐρωτήσω αὐτῆς, λέγει μοι, ὁ Θεῖος· οὐκί, λέγω αὐτῷ ἐγὼ, ἀλλ᾽ ἐγὼ αὐτός, ὅτες ἦμοι ὑμῖν τὸν ὁ πρὸς τὸν ἀπευθύνω τῇ ἀνεφικτῇ Σας λόγον ἐδεικνύει μοι ἐκεῖνος τῇ ἠδειαν, ἐγὼ δ᾽ ἀμώς εἰς οἶκον ἐπιστρέφας τῇ ἠξῆς σύντομον τῇ νέᾳ ἐγραφα ἐπιστολὴν «Εἰρασμία ἢ Ἀριάδνῃν. — Ἐκτιμῶν τὰς σὰς ἀρετὰς πρὸς τιτάς δ᾽ ἢ ἀποκλείει καὶ ἐντυχὲς ἔκαθαν θεωρῶν ἂν τὸν βίον μου πρὸς τὸν Σῶν συνάψω, ἐρωτῶ Σε ἂν συναίνῃς. Δήλωσόν μοι τούτῳ, ὅπως αὐτῆς τὴν δεξιάν Σου παρὰ τῶν σεβαστῶν συγγενῶν Σου. Τής μελλούσης δὲ κοινῆς ἡμῶν
» ευδαιμονίας βεβαιώσεις ἐστι τῇς ἀθώαις καὶ εὐγενεῖς
» καρδίας Σου πρός με διηγεσθής φιλία καὶ ἀγάπη. Συναι-
» νούσα ἔξεις με μέχρι θανάτου πιστότατον καὶ εἰλικρινέ-
» στατόν ». 'Ἡ ἐπιστολὴ αὐτή ἐγράφη τὴν 29 Ἰανουαρίου
1847, τὴν δ' ἐπισύναμι ἡ καλὴ καὶ σεμνὴ κόρη, ὡς ἀκο-
λούθως ἢ ἰδία ὁμολόγησε μοι, μετέβη εἰς τὴν ἐκκλησίαν,
καὶ διὰ μυστικῆς καὶ παρθενικῆς δεήσεως ἐπεκαλέσθη τὸν
Ὑψίσταν ἕνα τὴν φωτισθεὶσα τὰ τὴν κρυσιμωτάτην ταύτην
τοῦ βίου τῆς στιγμήν, ἐμπλεώς δὲ κατανύξεως ἀνταπέ-
στειλέ μοι τὰ ἕξις «Κύριε, Εὐγνωμονοῦσα διὰ τὴν ἀγα-
» χήν Σας ὑπόληψεν πρὸς ἔμε, θέλω νομίζει ἐμαιτην εὐ-
» τυχῆ, ἵνα ἐκβαστός μοι Θεός καὶ ὁ φίλτατος μοι Πα-
» τὴν ἐγκρίνωσι τὴν πρότασιν Σας. Εὐφραστήθητε νὰ λά-
» ῥητε τὴν διαθεσαλωσιν τῆς ἐξαιρέτου ὑπολήψεώς μου
» πρὸς ὑμᾶς, μεθ' ἥς εἰμί ».

Τὴν ἀπλοίκην ταύτην καὶ ἀνεπιτῆδευτον ἐπιστολήν
τῆς λαθῶν ἔδειξα τῷ Θεῷ τῆς, καὶ τὴν ὑπόσχεσιν ἐδωκα
αὐτῆ, καὶ μετ' αὐτὴν τὸ πρῶτον τότε ἠλάλησα τῇ 'Ἀριά-
δυνη. 'Ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἠλάλουν αὐτῇ ὡς σύζυγος,
καὶ τὰ ὅτα τῆς οὐδ' ἀπαξ ἦκουσαν ἐρωτητρόπως λόγων,
Περὶ δὲ προικες σοῦδες λόγος, εἰ μὴ τὴν παραμονὴν του
γάμου εἴπη μοι ὁ Θεός τῆς, ὅτι ὁ πατὴρ αὐτῆς χίλια Γερ-
μανικά τάλληρα ἐδίδου αὐτῇ εἰς προϊκα.

'Ἐπελέσθη δ' ὁ γάμος ἡμῶν τὴν ἐπισύναμι 13 'Ἀπριλίου
1847, παράνυμφος μοι δ' ἐγένετο ὁ ἀείποτε καλὸς μοι
Ἰω. Κωλέτης.

Ἡ ἐν σῷ ἐυδαιμονίᾳ, ἡ αὐτάρκεια διὰ τὸ λιτὸν τῆς
diaíthi, διότι εἰς τὸν διακοσιόδραχον τοῦ Καθηγητοῦ μι-
σθέν ἑρούμην, καὶ τῆς ἐμφρονος 'Ἀριάδνης ἡ οἰκονομία,
ἀνετὸν παρεῖχον μοι πρὸς τὰς μελέτας βίον, ὃ ἡ γένεσις

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
κατ' ἐμοῦ καταφορά, καὶ ἂ τῶν ἐγθρών σύστασις στερρο-
τέρα ἐγένετο. Ἡνθεν δὲ τοὺς κρατούντας τῶν σκήπτρων
δυσμενεστέρους μοι καθίστασαι, διότι ἐνὶ πάντως τῇ ἀφθαι-
ρεσίᾳ αὐτῶν ὑπενεδίδοιν, καὶ τὸ σύνταγμα ἐσημέραι ἄφω-
χον ἐγένετο γράμμα, μόνος ἔγω ἀπὸ τῆς τοῦ Πανεπιστη-
μίου ἔθρας ὡς ζῶν αὐτὸ ἐξέφαινον. Μάλιστα δὲ ποτέ ὁ Βα-
σιλεὺς Ὀθων λέγοντός μου αὐτῷ ὅτι ἡδεούμην μὴ προ-
αγόμενος εἰς τακτικὸν Καθηγητήν, ἐκεῖνος ὑποσημαίνω
μοι τὸ αἰτίον τοῦ μὴ προβλέπαμον μου εἴπε μοι «μανθάνω
ὅτι μετὰ τὸ λλ. ἡ ἐλευθερίας διδάσκετε», ἐπόνισε δὲ πολὺ
tὴν λέξιν πολλῆς. Ναὶ, Βασίλει, εἶπον ἔγω, διότι φρονῶ
ὅτι εἰ περ ἡ ἐλευθερία ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἀπάσης ἐδιώκετο
ἦθελε διασωθῇ ἐν Εὐρώπῃ εἰ δ' ἀπὸ τῆς Εὐρώπης ἐφυγε-
δεύνετο, ἐδει αὐτῆν εὑρεῖν καταφυγήν ἐν τῇ δὲ τῇ γενεσίᾳ
αὐτῆς χώρᾳ εἰ δὲ καὶ ἀπὸ ταύτης ἐξωθείτο, αἶξον αὐτῆς
ἀσυλον τὸ Πανεπιστήμιον εἰ δὲ κάκειθεν ἐδιώκετο, ἔγω
tελευταῖος τῶν μυστικῶν ἐναχυν ἠθελεν ἐκφέρει. Καὶ συν-
ῳρρωθῇ μὲν ὁ Ὀθων, ἀλλ' οὐδὲ λέξιν ἐπενεγκὼν ἀπεγά-
ρησε μου, καὶ ἐξήλθον ἔγω τῆς παρ' αὐτῷ ἀκροάσεως: εἰτε
δὲ καὶ τίνα ἄρχαιοτέρον κατ' ἐμοῦ κότον, ὅτε προσφέρον-
τός μου, αὐτῷ τὴν περὶ τοῦ Συνταγματικοῦ δικαίου πρα-
γματείαν μου, οἷα ἐπιπλήττων με, ἐξέδε μοι τούλαχιστον,
διότι οὐχι αὐτῷ προσηγέθη τὸ βιβλίον ἡμῶν ἡμῶν μὲ τίνι τὸν
βιβλίον ἀφιέρωται: « τῷ ἔοιχε, Βασίλει, εἶπον ἔγω, ὅτε διὰ
tου ἐκείνου αἵματος ἔδωκεν ἡμῖν τὴν πορφύραν τῆς ὑμετέρας Μεγα-
λειότητος». Ἀλλ' ὅπερ τὸν Βασίλεα δυσμενοῦς λίιν εἶχε μοι
ἡ Βασίλεις Ἀμαλία, διότι γράφον ἐνυπογράφασεν ἔγω εἰ τῇ Πα-
ρισινή ἔφημερίδι L' Ordre, ἀντεπολυτευόμην, μάλιστα δ' ἐν
tῷ ἀπὸ 8/20 Μαΐου 1851 φῦλλῳ τῆς εἰρημένης ἔφημερίδος
tὰ κατὰ τὴν ἀντιβασιλείαν αὐτῆς τοῦ 1850, ἧν δ' ἐκεῖνη ἦ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
πρώτη αὐτῆς ἀντιδασπίσεις, ἐκθέσεις κατέχρινά τινας τῶν Ἱππουργῶν αὐτῆς πράξεις, ἵνα δὲ τὸν διαμήκες ἐκκαίδεκα Περσομακρινῶν διορισμὸν.

Πάντως οὖν λοιπὸν ἐπολεμοῦμεν, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἀμετάπτωτὸς τῇ γνώμῃ ἐνέμενον τὴν παύσιν προτιμῶν παρὰ τὴν προδοσίαν τοῦ φρονήματος καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ καθήκοντος μου καθυστέρησιν.

Καὶ οὕτω μὲν ἀπὸ τοῦ 1850, μέχρι μεσούντος τοῦ 1852 ἐκαίνιον τὰ πράγματα. Τὸν δὲ Μάιου τοῦ 1852 ἀποφασίσας ἐγὼ ἑνὸς μετὰ τῆς Συζύγου καὶ τῶν τέχνων ἀπέλθωμεν εἰς Τεργέστην πρὸς ἐπίσκεψιν τῶν συγγενῶν, ἐξήτησα καὶ ἐλαθὼν τετραμήνου ἀποσίκας ἅδειαν, παρασχὼν οὕτω καὶ τοῖς κατ᾽ ἐμοῦ διαρραθεῖσιν ἐπερεγείας ἐθνητῶν ἅδειαν.

Τὴν 20 Μαίου 1852 ἀπάραντες εἰς Πειραιῶς ἐπλέομεν πρὸς τὴν Τεργέστην ἐνἀ ἀφυβηθείς τὴν 25 τοῦ αὐτὸν μηνὸς, ἀρ᾽ οὖν θ᾽ ἔμενα ἐγὼ, μετὰ τῶν συγγενῶν μέχρι τῆς 10 Ἰουνίου, ἐνοβεί μοι ἁμείς παρὰ τῷ Πατρὶ τὴν Ἀριάδνην καὶ τὰ τέκνα νὰ ἐξέλθων εἰς περιήγησιν κατὰ τὴν ἀνο Ιταλίαν καὶ Ἐλβετίαν. Ἐπεσκέφθην δὴ τότε τὸ δεύτερον τὴν Βενετίαν, καὶ τῷ Παταυίαν, καὶ τὴν Βιέννην, καὶ τὴν Βερολίνην, ἐθνω καὶ τὴν Μάντωναν, καὶ τὰ κατὰ τοὺς πολέ- μους τοῦ Ναπολέοντος καὶ Καρόλου Ἀλβέρτου ἀποθανατι- σθέντα μέρη καὶ τὰ Μεδίλανα, καὶ τὴν Παλιάν, καὶ τὰς γραφικὰς λίμνες τῆς Γάρδης, καὶ Κάμου, καὶ Μείζονα, καὶ τὰς του Τυρόλου χορυφᾶς καὶ διὰ Βεϊλικάνης τὴν Ἀντω- δον τοῦ Άγίου Θοίδου πεζῆ ἐπεχειρήσα, καὶ κατέβην εἰς Ἀλτόρφην, καὶ εἰς τῇ οἰκίᾳ τοῦ Γέλλου εἰς Βύργλικες κατεκλίθη, καὶ διὰ τῆς λίμνης τῆς Δουκέρνης εἰς Δου- κέρναν διεπορθμεύθην, καὶ τὸ πάρ᾽ αὐτᾶς αὐτῆς...
ναίδον τοῦ Γέλλου προσεκύνησα, καὶ τοῦ Γρουτλύ τὸ ἱερὸν τῇ ἠλευθερίᾳ πεδίον ἐγχαιρέτησα, καὶ τὴν πόλιν τοῦ Ταυρίνου ἐν ἑ̣ ὁ Βικτώρ Εὐμανουὴλ καὶ ὁ Καθούρ τὴν μέλλουσαν ἀπελευθέρωσιν καὶ ἔσωσιν τῆς μιᾶς Ἰταλίας ἐξειργάζοντο εἰδον, καὶ τὸ "Αστυ καὶ Αλεξάνδρειαν, καὶ τῆς Νοβάρας τοῦ πεδίον, ἐνθα ἦττηθη ἄλλῳ οὐ κατεδιήθη τῆς Ἰταλίας ὁ δαίμων. Ἀλλ’ ἐνῷ ἐγὼ ὁργίαζον ἐν τοιούτως ἰδαμνήσειν οἱ ἐγγοροἱ μου ἐπεδίωκον ἐν Αὐξάναις τὸν δὴ νομιζόμενον ἔλεορὸν μου, τῇ δ’ ἵσχυρᾳ συμμαχίᾳ τῆς Βασιλίσσης Ἀμαλίας ἐπέτυχον τὴν παύσιν μου ἀναγκασθέντος τοῦ "Οἰωνας κατὰ τὴν ἡμέραν καὶ τὴν στιγμὴν τῆς ἀπὸ Αὐξάνων εἰς Γερμανίαν χάριν τῆς ὑγείας, ἀναχωρήσεώς του νὰ ὑπογράψῃ τὴν 10 Ἰουλίου 1832 τὸ τῆς παύσεως μου διάταγμα, ὃπερ αὐτὸς ὁδὸς ἔφερεν εἰς Ἑργάσθη, ἐνετέλεσε δ’ ὑπὸ τοῦ Ἰταλικοῦ τῶν ἐξωτερικῶν τοῦ ἐν Τεργάστη Προξένου τῆς Ἐλλάδος ἵνα μοι τὸ κοινοποίηση καὶ λάθη παρ’ ἐμοῦ ἐγγραφὸν τῆς παραλαβῆς ἀπόδειξιν. Ἀφιγάνοντο μου λοιπὸν κατ’ ἱκεῖνας τὰς ἡμέρας εἰς Τεργάστην ἐγνωστοποιήθη μοι ἡ ἀπὸ τῆς Καθηγεσίας ἀπόλυσις μου τὴν 24 Ἰουλίου 1832 καὶ ἐγραφαὶ ἐγὼ τὸ ἔξης περὶ τῆς παραλαβῆς ἀπαίτομους ἐγγραφὰς.

« Σήμερον 24 Ἰουλίου 1832 μοι ἐκοινοποίηθη παρὰ τοῦ ἐν Τεργάστῃ Ἑλληνικοῦ Προξένου τὸ ἐγγράφον δι’, ὁ ἀπολύματι τῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Καθηγεσίας. — Τοιοῦτο μοι ωφελέται ἀμοιβῇ διὰ τοὺς ἐξαιτεῖς ἀφιλοκερ- δεῖς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ μόχθους μου! Τοιοῦτον Βρα- δείον ἔπρεπε νὰ λάθω διὰ τὴν πρὸς τὴν πατρίδα τὸ Σύν- ταγμα καὶ τοὺς νόμους πίστιν μου! Λυποῦμαι διὰ τοὺς φοιτητὰς μου, οὐχὶ δὲ οἱ’ ἐμκυτόν».

N. Ι. Σαρίτολος.
Εθεράμβευσον λοιπόν οἱ ἐγθροὶ μου, καὶ ἐνόμιζον ἵσως ὅτι ἄνηρ οἰκογένειαν ἔχων, ἀπαρχὸς καὶ μηδένα ἐτοιμόν ἐν Ἑλλάδι πόρον κεκτημένος,—διότι καίτοι δικηγόρος ἀπὸ τοῦ 1845 πρὶν μὲν ἡ διορισθεὶ Ἀθηναϊτής οὐδεμιᾶς ἡμι
νήθην νὰ μορφώσω πελάτειάν, Ἀθηναϊτής δὲ γενόμενος ἔλυς εἰς τὸ ἱερὸν τοῦτο ἔργον ἐπεδόθην,—ἀθέλον ἐγὼ προ-
tιμήσει νὰ μείνω ἐν Τεργέστῃ, ἐνώ ἡ μὲν οἰκογένεια ὄλι-
γον ἤθελε μὲ βαρύνει, ἕνεκα τῆς ἀπὸ τοῦ πενθέρου βοη-
θείας, εὐυκολον δὲ ἐμοὶ νὰ λάξω τινὰ θέσιν ὑπάλληλον ἐν ἐμπορικῷ τινὸς καταστήματι. Ἐσφαλον ἐμοὶ, εἰ ἐαυτῶν,
Ἰσως, καὶ περὶ ἐμοὶ κρίναστες ἵππονος οὐ μό-
νον ἀπὸ τῶν ὑσχερεῖων δὲν καταβάλλεται, ἀλλὰ καὶ σπου-
dάζει ἢν ὑπερβάλλεται αὐτῶς ἢπως μὴ χαρῶσιν οἱ ἐγθροὶ
tου. Ὀὔδε μικρὸν λοιπὸν ἐδίστασα ἀλλ’ ἀπεφάσισα τὴν εἰς
tὴν Ἑλλάδα κάθοδον μου. Ὀρείφω δέως ὁμολογήσατι, ὅτι
eὶ καὶ οὐδέλως ἀπεθάνασσα ἐγὼ ὁ πρὸ ὁλίγου ἀπὸ 
tῆς τοῦ Πανεπιστημίου ἑδρας διδάξας τῇ Ἀριστοτέλεια ταῦτα,
«Χρήσαιο δ’ ἄν ὁ σπουδαῖος ἄνηρ καὶ πενίᾳ καὶ νόσῳ καὶ
tαῖς ἀλλαῖς τύχαις ταῖς φαύλαις καλῶς», οὐχ ἢ τῶν συνέ-
σεως ἢ τόν ἐκρινα, ἢν μείνῃ παρὰ τῷ Πατρὶ αὐτῆς ἢ
Ἀριστοτέλη μετὰ τῶν θυγατρῶν καὶ στὸ τότε κύουσα, ἡγὼ 
de μεταβάς εἰς Ἑλλάδα ἐπιγείρσω τῷ δικη-
goreίν, ἀσφαλίζας δὲ πόρον βίου ἐπανέλθω τῷ ἐτοῦ 
τοῦς ἐπιστημονῶν καὶ παραλάξω αὐτῆς καὶ τὰ τέκνα. Ἀλλὰ
tῶς ὁρ’ ἀπλῆς φρονήσεως ὑπαγορευομένας μοι ταῦτας σκέ-
ψεις, καὶ ὁν ἐπανίστατο ἡ κυρία μου, ἀνακοινώσας τῇ
tεργήσω μοι Συμφυρον, ἀμετάπτωτον παρ’ αὐτῆς ἐλα-
nον ἄρνησιν, ταῖς σκέψεις μου ἀντιπροσθέσθης τὰς ἐξής «Ἐλ-
» πίσω ὡς ὁ παύσες Σου, ἐξ οὐδεμιᾶς οἰκείας Σου ἀξιομέμ-
» πτου αἰτίας προελθοῦσα, ἔσται ἡμῖν ἀπαρχὴ εὐδαιμονε-
στέρου μέλλοντος, διότι δίκαιος ο Θεός, διότι δι' ἁνέξε-

» ρευνήτων τρόπων τοὺς εἰς αὐτὸν πεποιθότας διὰ φαινο-

» μένων δυστυχημάτων προάγει εἰς εὐδαιμονίαν. "Ὅθεν εἰ

» μὲν μέλλεις εὐδαιμονεῖν τίνος ἕνεκα νά εὐδαιμονικῆς ἄνευ

» ἔμοι καὶ τῶν τέκνων ἡμῶν; Ἐπ' ὅ, ὅπερ ἀποδοτομησό-

» μαί, μέλλειται Σοὶ δυστυχεῖν, διατί νά μὴ δυστυχῶ μετά

» Σοῦ κατασταίνουσά Σοὶ ὦτως ὑποφέρητ' τὴν δυστυ-

» χίαν; διότι ἐσομαι Σοὶ παρήγορος, τὸ δὲ μειδίαμα τῶν

» ἄθων μας τούτων τέκνων θέλει Σ' ἐμπυγνάζει, αἰ δὲ τού-

» τῶν θωπεύσεις θέλουσι Σὲ ἀμείβει διὰ τοὺς υπὲρ αὐτῶν

» κόπους Σου. Ἀλλαὶ τε διατί καὶ τοῖς ἔχθροις Σου νά

» παράσχω ἀφορμὰς πρὸς νέας συγκρατίας, ὦτι καὶ ἡ Σύ-

» ζυγός Σου ἐγκατέλιπτη Σὲ; καὶ ταύτα λέγοντα ἐφιγγε

» τὴν χειρά μου καὶ ἐδάκρυ. Τότε δὴ ἐφάνη μοι ὅτι ἄπο

» Θεοῦ ἤριστο μοι ἡ παρήγορος αὐτῆ φωνῇ, περιέπτυξα μὲ

» τοὺς βραχίόνας μου τὸν ἐπίγειον τοῦτον ἄγγελον, καὶ ἐπε-

» φώνησα· ναι, Ἀριάδνη μου ἔλθε, ἀδύνατον ὑπὸ τὴν στέ-

» γήν ἐν ἡ Σὺ θέλεις οἰκεῖ νά συνοικῆσῃ ἡ δυστυχία· ὁ Θεός

» μεθ' ἡμῶν.

'Απεφασίσθη λοιπὸν ν' ἀναχωρήσωμεν τῆς Τεργέστης

» τὴν πρώτην Σεπτεμβρίου, ἑπειδὴ δὲ τὰ τῆς ὀδοιπορίας δέν

» εἰχομεν ἔξοδα παρὰ τοῦ ἐν Τεργέστη τότε συγγενοῦς μου

» Χαραλάμπους Δ. Φραγκούδη ἐδανείσθην ἐξχοσίας Δραγ.

» διότι φιλότιμος ἐγὼ σφόδρα οὖν· ἐπὶ μικρὸν ἤγειρζην

» παρὰ τοῦ Πενθέρου μου ὀχυρωμένος νά κόμω αὐτὸν νά

» ὑποθέσῃ διὰ τὴν ἄπορίαν μου ἢπελον ἀντλεῖ ἀπὸ τοῦ

» βαλαντίου τοῦ πρὸς τάς τῆς οἰκογενείας μου ἀνάγκας.

Δι' Ἀγχώνος Κερκύρας καὶ Πατρών ερήμασαμεν εἰς

'Αθήνας τὴν 8 Σεπτεμβρίου 1832. Πρῶτον ἔργον μου

» θεωρήσατε τά νά αιτήσωμαι τὴν ἁδειαν τοῦ διδάσκειν ώς
ὑφηγητῆς, εἰ καὶ οὐδέλιως ἦγνόσων ὅτι αὕτη οὐδέλιως ἦσελε μοι δοθῆ, ἀλλ' ὅπως ἦσσαι αὕτη οἶονεῖ τις διαμαυρύρης κατὰ τῆς αὐθαίρεσιας τῶν κρατοῦντων. Ἐπειδὴ δ' ἐθρυλ-λείτο ὅτι ἀσεθῆς τὰ ὑπ' ἐμοὶ γενομένη ἐν δημοσίᾳς ἐξε-τάσεις ἐρώτησις πρὸς τινα φοιτητήν, ἐρώτησις δὴ ἦς προσ-εβάλλετο δήθεν ἡ τῆς Βασιλίσσης Ἄμαλλας ἀξιοπρέπεια, ὡς καθήκον εἶχον ἕνα διαφεύγω τὴν διαβόλην ἐκεῖ καὶ ἐξή-τησα ἀκρόσαπαν παρὰ τῆς ἀντιδαπελευσούσης τότε Βασίλισ-σῆς, ἡς τὴν ἀμέσως ἐπομενήν ἠμέραν ἐδέχθη με. Ἐνό-μισα τότε, ὁ δείλας! ὅτι δικιασόμενης αἰσθήμα ἐκίνει αὐτήν ὅπως ἀκούσῃ μου ὁπόσον ὁ ἡπατήθην ὁ ἐξῆς μετ' αὐτῆς διάλογος μου μαρτυρεῖ. 'Αμ.' εἰσελθὼν προσεδόκω ὅτι ἦ-θελε μοι τείνει κατὰ τὰ εὐθυμένα τὴν δεξιὰν τῆς πρὸς ἀ-στασμὸν, ἀλλ' ἡ Βασιλίσσα οὐ μόνον τὴν εαυτῆς χεῖρα ἐκράτει ἀκίντητο, ἀλλὰ καὶ πλήρες ὅργῃς Βλέμμα τενίσεσιν ἐπὶ ἐμὲ. 'Ενόησα ἀμέσως τὸν σχοτὸν δὴ ἐν μ' ἐδέχθης ἤλι-πίζει, ὅτι ἦβελεν, ἐντυφύρησε ἐπὶ τῇ ταπεινώσει μου, ἠλ-πίζει, ὅτι ἦθελε παρ' ἐμοῦ ἀκούσει ἱκεσίους λόγους, καὶ ἓν ἄκραις ἐπὶ τῶν παρεῖδῶν μου, καὶ ὀλοφρονοῦσι ἐπὶ τῇ δυστύχει τῶν τέκνων μου! ὅθεν καὶ ἐγὼ ἀπεφάσισα ὧδέν τὸν πάσαν αὐτῆς ἀλήτικα κακόδουλον να διαφεύγω, ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν κάρω νὰ μετανοήσῃ διότι μ' ἐδέχθη. Ἡπεζίμην λοιπὸν τοῦ λόγου, ὡς ἐξῆς. «Μεγαλειοτάτη λογιζόμαι ἐ-» μαυτὸν εὐτυχῆ ἀξιοῦμενος νὰ παρουσιάζω πρὸς τὴν 'Υ.» 
Μ. ὅπως διὰ πραγμάτων καὶ σφράνοις μαρτυρίων ἀποδείξων.»
»τὸ ἀνυπόστατον τῆς καθηγορίας, ἡτίς προώκάλεσε τὴν»
»ἀπὸ τῆς Ἐκκλησίας ἀπόλυσάν μου, καθ' ἀ μοι εἶπεν ὅ»
»Κ. Ὑπουργός. «'Ἡ Βασιλίσσα ἰσαμίς ἀπήντησε μοι.»
»ὁ Βασιλεὺς γνωρίζει τοὺς λόγους τῆς παύσεως Σας»,
»καὶ ταῦτα ἐπιτύχα ἀπεσύρετο ἐγὼ δὲν ἔσαλεσα, προσε-
θέμην δὲ «καὶ ὑμως ὁ Κ. Ὑπουργὸς εἶπε μοι, οτι τῇ 
» ἐπιμόνῳ αἰτήσει τῆς 'Υ. Μ. παρὰ τῷ Βασιλεί 
» κατὰ τὴν 
» τελευταίαν τῆς ἀναχωρήσεως του στιγμῆς, ἐπαυθὴν: ἰδε 
» ἀν εὐτυχήσατα τείσω τὴν 'Υ. Μεγ. . .». πλήρης ὀργῆς διε-
» κοψέ με καὶ δεύτερον τὰς αὐτάς εἰποῦσα λέξεις «Σάς εἶπον 
» Κύριε, ὦτι ὁ Βασιλεὺς γνωρίζει τοὺς λόγους τῆς παύσεως 
» Σας», καὶ ταῦτα λέγουσα μὲ σπασμοδούσαν χεῖρα συνέ-
» πτυσσε τοῦ κεκρυφαλοῦ της τὴν ταγιάν βλουρώτατον δέρι-
» κομένην."Ο τότε δὴ τότε ἑκτὸς ἐμαυτοῦ ἐγενόμην, διότι φανε-
» ρώς ἐδήλου μοι, ὦτι τὴν τακείωσιν μου καὶ οὐχὶ τὴν 
» ἀπολο-
» γίαν μου προσεδόκα πραξῆς πλέον, ὡς Ἐλλήνη ψηλόρροιον, 
» κάτω ἐγενόμην "Οχι, ὦχι δὲν εἶναι ὁ Βασιλεὺς ἄλλα. Σὺ 
» (καὶ ἑδακτυλοδείκτουν αὐτήν), ήτις ἀπὸ πολλοῦ ἐξήτεις 
» τὴν παύσιν μου. Σὺ ήτις ἐνομίσας νὰ καταστήσῃς ἀνδρά-
» ποδα πάντας τοὺς Ἐλλήνας; ἄλλα ἀγνοεῖτε ὦτι τὴν 
» δου-
» λείαν τῶν Ἐλλήνων θερεύοντες τὸν ὀμέτερον σαλεύσε 
» ὑόπον, διότι ἢξεται ἡμαρ ὦτι ἀναμνήσονται τὸ πρὸς τὴν 
» πατρίδα ἄρκου. Ἐγὼ δ' ὅστις οὐδέποτε τῆς βασιλείας 
» υπήρξα κόλαι προλέγω αὐτῆ ὦτι ἂν μὴ σωφρονήσῃ πάν-
» τως ἐπελεύσηται ἡμέρα ὦτι ἐξόριστος ἐν τῇ πατρίδω αὐ-
» τῆς χώρας μυροβήσηται τῶν λόγων ἀνδρός ἐλευθέρου 
». 
Καὶ τρέφας αὐτή τὰ νώτα ὅργιος κάλω κύθλων τῆς αἰ-
» θοῦσας.

'Επειδήθην δὴ τότε, οτι οὐδέν τασσότον δίδωσι θάρρος καὶ 
» τέλμην δόσαν ἡ ἀπελπισία. 'Απὸ πάσης δημοσίας θέ-
» σεως ἀπελπισθεῖς ἐγώ, ἐφέσον ὄθελον βασιλεύει ὁ Ὀθων 
» καὶ ἡ Ἀμαλία, δεῖξω αὐτοῖς ὦτι ζῶ, εἶπον, καὶ γενναίως 
» τοῦ δικηγορικοῦ ἐπελήφθην ἔργου, ὦτι καίτοι οὐ μετη-
» ρχόμεν ὀπὸ τῆς Καθηγεσίας οὐχ ἢτον τὸ σοφὸν ἐκεῖνο λό-
» γιον ἐνθυμοῦμενος, ὦτι οὔτε πλοῖον ὀπὸ μιᾶς ἀγκυράς,
οὔτε βίον ἀπὸ μιᾶς ἐλπίδος ἀναρτάν, οὐχ ἐπαυσάμην τὴν πρός τὸ δικηγορεῖν ἁδειάν συντηρῶν καὶ πληρῶν τὸν τοῦ ἐπιτηδεύματος τούτου ἐνιαύσιον φόρον. Καλῶς δὴ τοιών, διότι εἰ μὴ εἶχον τότε αὐτὴν, πάντως ἡ Βασίλισσα Ἀμα-λία οὐχ ὑπέγραφε τὸ ἐπὶ ὅνοματι μου πρὸς τοῦτο Βασιλι-κὸν διάταγμα: τοσοῦτον δὲ κατ᾽ ἐμοῦ εἶχε μέτος, ὡσεὶ δοσάχεις καὶ οὗ ἕνεκαν ἑπετίγχαλεν μοι ἀπετέρασε τὸ πρόσωπον οὐ-δένα τῶν ἐκ τοῦ μέρους μου ἱσταμένων ἀντιχαρετώσα: ἀλλὰ οὐ φροντὶς Ἡπποκλείδη, διότι οὐδ᾽ ἐγὼ ποτὲ ἐγχετέ-τησα αὐτήν μετὰ τὴν προεκτεθείσαν ἐν τοῖς ἄνακτοροις συνέντευξιν, τὴν καὶ ἅπασαν τὴν πόλιν ὁρωλθεῖσαν καὶ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς Βασιλίσσας αὐτῶ τῷ τότε ὑπουργῷ Στ. Βλάχῳ ἐκτεθεικαν μετὰ σρόδρας κατ᾽ ἐμοῦ ἁγανακτήσεως ὡς ἀνήκεστον τι παθοῦσης.

Ἡ κοινὴ γνώμη ὑπὲρ ἐμοῦ ἐξεφράσθη ἐμμενῶς: πολλοὶ τῶν τέως μαθητῶν μου ἐν ταῖς ἐπαρχίαις ἀποκαταστάθηκες δικηγόροι, πρὸς δὲ καὶ τὶς ὑπόληψις ἢν ἐκτησάμην ἐν τῇ Καθηγείσῃ, ὑπὲρ τῶν ἀλλοι δὲ ἡ τοῦ ᾿Ιησοῦ προσκατασκόμητο ἀπὸ τοῦ πρῶτου τῆς μετὰ τὴν παύσιν μου δικηγορίας μη-νός διπλάσια τοῦ πρὸτερον καθηγητικοῦ μισθοῦ μου ἑπορευ-σάν μοι κέρδη, ἀπὸ ἀπὸ ἐτος εἰς ἐτος αὐξάνοντα κατη-ντάσαν ἀπὸ τῶν ἡθη ἑτὼν νὰ ὑπερβαίνω τὰς πέντε καὶ δέκα χιλιάδας δραχμῶν κατ᾽ ἐτος. Οὕτω δ᾽ ἐμπράκτως ἐδιδάχθην, ὅτι καὶ τὰς φανομένας ἡμῶν δυστυχίας, εἰς πηγὴν εὐδαιμονίας ὁ Κύριος μετατρέπει̂ ἐγὼ δ᾽ ὁ κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς παύσεως μου βεβαισμένος διὰ δεκατεσσά-ρων χιλιάδων δραχμῶν χρέους, ἐν ὅλιγος ἐτείσιν οὐ μονον τοῦ χρέους ἀπηλλάγην, ἀλλὰ καὶ τινὰ περιουσίαν ἐντιμώς ἐργαζόμενος ἐμφάσεως.

Ἐν τῇ ἁγίᾳ αὐτῇ τοῦ δικηγορείν σταδίου μου ἐδόθη
μοι ἀφοριμὴ ὑπὸ τοῦ Θεοφίλου Καίρου καὶ τοῦ Σπυρίδωνος Γλαυκωπίδου προσκληθέντος νὰ ὑπερασπισθῶ αὐτῶς τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1832 ἐν τῇ ἐπὶ θρησκευτικῷ διωγμῷ κατ’ αὐτῶν εἰσαχθεῖτε δίκη. Βεβαιῶς ὁ Χριστιανὸς ἐγὼ οὐδέλῳ ἔκατον ὑποτεκόντων τοῖς θρησκευτικοῖς ἐκείνων φρονήσας, ἀλλ’ ὡς διδάσκαλος τῆς ἐλευθερίας καὶ κηρυκός αὐτῆς ἀπὸ τῆς τοῦ Πανεπιστημίου ἔδρας προθύμως ἀνεδέχθην τὰν ἀγώνα, ὡς καταστάθη ἀλήθεια ἡ ἐν τῷ συντάγματι ἐγεγραμμένη ἀρχή, ὅτι ἐν Ἐλλάδι ἐκάστου ἡ συνείδησις ἔστιν ἀπαραβίαστος.

Ἐπῆλθε τὸ 1833, τὰ τῆς Ἀνατολῆς πράγματα ἀνεκώκα ἡ Ρωσία. Τὴν πολιτικὴν αὐτῆς θεωρῶν ἐγὼ, ὡς καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἐναντίων τοῖς συμφέροντι τῇ Ἐλλάδι, συνεγραφαί τὰ τὸν Ρωσία ἐπικρατέον, ἀπὸ τὸν πλήρους ἕξισθαν ἐπιδοξιμάσαι ἐν τῇ Ἐλλάδῃ καὶ τῇ Ἀμερικῇ καὶ δὴ μετεφράσθησαν καὶ εἰς τὴν Ἀγγλικὴν καὶ τὴν Γερμανικὴν.

Καὶ ἐφρόνουν μὲν ἐγὼ μετὰ τῶν συνετωτέρων Ἐλληνῶν, ὅτι ἡ Ἐλλάς πρὸςφοροὶ ἔχει τὸν καὶ ἐπὶ διενεξίστακα τὰ δίκαια τῆς, οὐχὶ ὅμως διὰ τῶν ἐπικρατεῖν, ἀλλὰ τὴν κοινῆν ἐν Ἑυρώπῃ παρασκευάσουσα ἡγώνῃ καὶ ἐγγύς διδοῦσα, ὡς οὐδέλῳ ἐρρώσασας, ἐνοῦ ἡ Ρωσία τὴν Ἐλλάδα ὑποθέλεισα (ὡς ἀπὸ τῶν ἐξομολογηθέσιν τοῦ Lord Seymour ἐγνώσθη ἡριδήλως), διὰ παντὸς ἑλέμενος τρόπων ὅπως ἀποδείξῃ, ὃτι τὰ εαυτῆς ἐφράνει ἡ Ἐλλάς, ἡ δὲ ἐν τῇ Ἐλλάδος ποιάδε ἄδεια μισθητὴν μὲν αὐτὴν κατέστασεν τῇ Δύσει, ὑποχείριον δ’ ἐθεῖσα αὐτὴν τῇ Ρωσία. Δυστυχώς ὁμοιοὶ τοῖς Ἐλλάδος ἀνάσσοντες, εἶτ’ εἰς εὐθείας, εἰτ’ ἐκ κακοδομίας, τὰναντία ἐπράττων, καὶ ἐφόδους κατὰ τῆς Τουρκίας ἀποκαλύπτως παρασκεύάζον, καὶ διὰ τῆς
αφρονος διαγωγῆς πρὸς τὰς δυτικὰς εὐεργετιδὰς τῆς Ἐλ-
κάδος Δυνάμεις τῆς Άγγλίας καὶ Γαλλίας ἡνάγκασαν αὐτὰς νὰ λάθωσι κατοχῆν τοῦ Πειραιῶς καὶ θέσωσι τέρμα εἰς τὴν ἄδουλον πολιτικὴν τοῦ Ὀθωνος.

Οὕτω συνέστη ὑπὸ τῶν Δυνάμεων τοῦτων τὸ ἐπίζητη-
τον Ὑπουργεῖον τῆς 14 Μαΐου 1854. Τότε οὐχὶ ὁ Ὀθων ἄλλο τῆς Άγγλίας προσθεμένης Wyse καὶ ο τῆς Γαλλίας 
Forth - Rouen ἐδειξεν ἐν Ἐλλάδι. Ἀμα τῇ συνάστασι 
τοῦ νέου Ὑπουργείου παρεκκλισμένη ὑπὸ τοῦ Κ. Ῥήγα 
Παλαιοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐσωτερικῶν ὅπως διεκδικοῦσιν Ὑπουργεῖον ἐν τῷ Ὑπουργείῳ του, ἡρωοῦμεν ἔγω καὶ 
προὶ τῶν ἀλλαιοποιήσεως ὅπως ἐπικρατεῖται σινε- 
μενόν μοι Κ. Θεόδωρον Δηληγιάννην ἐπέδειξα ὅτα ἀπὸ τῆς 
δικηγορίας ἐπορίζομεν κέρδη ὑπέτερα τοῦ μισθοῦ τοῦ 
Ὑπουργείου ἄλλο τοῦ Ὑπουργοῦ ἐπιτείνωσος ταῖς παρα-
κλήσει καὶ κακῶν πολιτήν λέγοντας καὶ, ὅπως πελοτημη-
σιας μὲ ἀναγκάση νὰ δεχθοῦ διότι ὄθεν ἀνάγκην ἐχοῦσις 
τῆς πατρίδος τῆς ὑπηρεσίας μου ἡρωοῦμεν αὐτῆς, ἐγραφα 
τῷ Ὑπουργῷ τὴν ἀπὸ 27 Μαΐου ἐπιστολήν μου, ἡ δὲ 
μακρῶν ἐκτίθεμενος οὐκ ὅπως διακρίνομεν ἐθνοῦμεν 
Ῥωμαῖας ἐκπολέμησαν οἰκονομία

Δημόσισ Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη Βέροιας
άλληλοις διαδεξαμένοις Ὑπογραφές εὐφρεντήσας, ὑπογράφοις
οἵοι ἦσαν οἱ Κύριοι Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Δημή-
τριος Γ. Βουλγαρης, Κωνσταντίνος Προκελέγης καὶ Ῥή-
γας Παλαμίδης τὸ δεύτερον ἔτες ὡμοὶ ἐξῆλθεν Ὑπογράφος ὁ
Κ. Ἀνδρέας Γ. Κουντουρίωτης, ἣ καὶ πρότερον μνησθεὶσά
μου Βασιλίσσα Ἀμαλία, ἣ άμ᾽ ἀνέφροσεν ἡ βασιλεία ἐκ-
ζητούσα μὴ εὑροῦσα ὡμοὶ Ὑπογράφον πειθήνην ὡς καὶ
ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ Συμβουλίου μὲ παύσῃ, ἀμα λέγω εὐρέ
σκευος ἐκλογής οἶος ὁ Κ. Ἀνδ. Γ. Κουντουρίωτης, ἀπή-
τυχεν αὖθις καὶ ἔπετυχε τὴν παύσιν μου.

Διὰ τοῦ Κ. Ῥήγα Παλαμήδου σπειρώτατα σχετισθεῖс
μετὰ τοῦ Πρέσβεως τῆς Γαλλίας Κ. Forth - Rouen ἡρω-
τήθην ὅτι αὐτὸν ἔδω καὶ πρὸς ἐπανέλθω εἰς τὴν ἐν τῷ
Πανεπιστημίῳ θέσιν μου. Ὅτι μὲν ἦθελον, οὐδεμία ἀμφι-
βολία, ἀρκετὰ κατὰ πάντα νέου Ὑπογραφοῦ τῆς Δημοσίας
Ἕλληνων διορισμὸν ἀνεφερόμενη πρὸς αὐτὸν αιτούμενος
τὴν πρὸς ὑπηγερίαν ἀδειαν ὃτι δ᾽ εὐχόλον ἦν τῷ λόγῳ
τοῦ Κ. Forth - Rouen καὶ μόνῳ νὰ διορισθῇ Καλλιγράφης,
οὔτε ἤν διαταγμὸς ἀναλογιζόμενος ὡς ἄγω ὅποια ἦθε-
λεν εἰςθαί δὲ ἐμὲ ταπείνωσις να ἀναλάβῃ τὴν ἔδραν τῇ
ἐπιταγῇ ἔξοντο Πρεσβευτοῦ, ὃποιον δ᾽ ἰδεαν ἦθελον ἔχει
περὶ ἐμοῦ οἱ Φοιτηταὶ, μάλιστα δ᾽ ὀσάκις κατὰ τὴν διδα-
σκαλίαν τοῦ δικαίου τῶν Ἐθνῶν ἔγω μὲν ἦθελον ἀναπτύσ-
σει τὰ περὶ κυριαρχίας τῶν Ἐθνῶν καὶ τὰ διὰ τὴν αὐτότε-
λειαν αὐτῶν διακωμῆς ἐπέκεισαν ὡς ὁ νοοῦσις ἐξαναλιθήνη εἰς
τὸν ἐσωτερικὸν τῆς πολιτείας διάκοσμον, εἰς ἐκείσι αὐτῶν δὲ, τῶν
Φοιτητῶν, τῶν νοοῦ ἦθελεν ἐπερχεσθαι ὅτι ὁ τοιοῦτο διδα-
σκαλοῦν Καλλιγράφης τῶν λόγων ἕκαστη ἔπεισεν ὅτι ἀνήκα
ἐν τὴν ἔδραν, ἀπεδυστῆτη τῇ προσφορᾷ προφα-
σισθεῖς ὃτι πολλὰς ἐξέχον ἀπὸ τοῦ δικηγορικοῦ ἐπαγγέλματος.
άσχολιας τότε καὶ διὰ τούτο δύσκολον ἦθελε μοι ἔσθαι πρὸς ταῦτας τε καὶ τ’ ἀπὸ τῆς Καθηγεσίας χρέν νὰ ἐπαρκῶ.

Ἀλλὰ καὶ ἄλλη τις κατὰ τὸν αὐτοῦ χρόνον παρέστη μοι περίστασις ὅτως ἀποδείξω ὅτι οὗτοι ἔδυσχέραινον ἕγω ἐπὶ τῇ ταπεινώσει τῆς Πατρίδος. Μέχρι τῆς κατὰ Ἰουλίου τοῦ 1832 παύσεως μοὶ ἐθημοσιογράφοις καὶ ἐν Ἕλληνικαῖς καὶ ἐν Γαλλικαῖς ἔφημερίσιν, ἀμὴ δῆμος ἀπολυθείς τῆς Καθηγεσίας ἔπαυσα ἵνα μὴ αὐτῇ ἔκεινῃ ἢ ἀντιπολίτευσις μου, ἤτις ἔστο ἔπειτά Καθηγητής ἐθεωρεῖτο ἐνδείξεις ἀνεξαρτητοῦ χαρακτήρος, ἦθελε θεωρηθῇ μετὰ τὴν παύσιν μου καθαρά καὶ ἀπλῆ μνησικακία, καὶ τις δὲ πονήρως ἦθελε ἐπείπερ περὶ ἔμου παρθένων τοῦ σατυρικοῦ μας τοῦ στίχον

«ἡ υποργημα με δίδες, ἡ ἐφημερίδα γράφω».

Τότε λοιπὸν, σπουδαίαν λαμβανόντων φάσιν τῶν κατὰ τὴν Ἀνατολὴν καὶ τὴν Ἑλλάδα πραγμάτων, ἐφημερίς τῆς Γαλλικῆς ἐγραφέ μοι παρακαλοῦσα μὲ νὰ γίνω ἀνταποκριτής αὐτῆς ἐν ἄρθρων πολιτικοῖς κατὰ δεκαήμερον γράφων ἐπὶ ἀνακρίππτο τῆς. Ἀπεποίηθην ἐγὼ ἀπαντήσας, ὅτι καλὸν μὲν ἐνόμιζον καὶ νομιμῶς ἔλευθερῶς ἐλευθέρω ἄντιπολιτεύομαι Κυβέρνησιν, ἀλλὰ τότε Κυβέρνησις μὲν Ἕλληνη δὲν ὑπήρξεν, ἀντὶ δὲ ἀνθυπάτων τοῦ ἡμᾶς Ἁγγίζει, τοῦ δὲ Γάλλου διεπότων τά τῆς πολιτείας, εἰ δ’ ἰδίος λόγος εἶχον ἐγὼ δυσαρεσκείας κατὰ τὸ ὁδωνικὸ καὶ τῆς Ἀμαλίας, δὲν ἡ ἁδύναμον δῆμος νὰ μὴ ἀναγνωρίζῃ αὑτοῖς τῆς Ἰδιότητα τῶν νομίμων Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος καὶ ως Ἔλλην νὰ συνάχθωμαι ἐπὶ τῇ ταπεινώσει τοῦ στεμματος τῆς πατρίδος μου.

Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τούτων. Τα δὲ κατὰ τὸν βίον μου μέχρι τοῦ 1838 ἔλος ἰδιωτικά, τριών μὲν ἄλλων θυγατέρων.
τρίων μου γεννηθέντων ἐν τῷ μεταξῷ, τῆς μὲν Πολυζένης τῆς 23 Ιανουαρίου 1853, τῆς δὲ 'Ἀθηνᾶς τῆς 27 Μαρτίου 1853, τῆς δὲ 'Αντωνίνας τῆς 13 Απριλίου 1857. Τὰ δὲ περὶ τὴν δικηγορίαν ἐλαχίστου αξία λόγου ἀτε εἰς τὰ ἱδιωτικὰ συμφέροντα περιστρεφομένης. 'Αρχομένου ἓμως τοῦ 1838 σπουδαίαν ὑπεστήριξα δίκην, τὴν πολύκροτον ἐκείνην τοῦ 'Ἀθανασίου Δημητρίου Λέκκα ἢ 'Αργυροκαστρίτου κατὰ 'Ἀλή 'Αγά, καθ’ ἡν κυρίως ἐδικάζετο ἡ μεταξὶ 'Ελλάδος καὶ Τουρκίας ἐν Κάλκη ἡς Κωνσταντινουπόλεως συναφεῖσα συνθήκη τῆς 27 Μαΐου 1833, δίκην καθ’ ἡν προσκείτο ἃν λέγω ἁμοιδαίοτητος οἱ ἐν 'Ελλάδι. Πρόξενοι τῆς 'Ὀθωμανικῆς Πύλῆς εἴχον τὴν ἁναγκαστικὴν ἁμφισβητομένην δικαιοδοσίαν, ὡς καὶ τὴν ἁναγκαστικὴν τῶν πράξεων καὶ ἀποφάσεων τῶν ἐκτέλεσαν. 'Εξήλθε δὲ νικῶσα ἡ 'Ελλάς ἐν τῷ 'Εφετείῳ καὶ τῷ 'Αρείῳ Πάγῳ, αἱ δὲ κατὰ τὴν δίκην ταύτην δῦν ἀγορευόμεις μου ἐνδυσμενοῦσαν διὰ τοῦ τύπου καὶ εἰς τὴν Γαλλικὴν μετεφύσησιν.

Φιλολογικὰ δ’ ἔργα ἐνθυμοεῖσα ἐν μὲν τοῖς κυβερνήτησις Ρηίζ καὶ Ρηίς τῆς 1 καὶ 15 Μαΐου 1838 τῆς Πανδώρας, μελέτην ἐπὶ τοῦ ἰστορικοῦ δοξιομίον τῆς 'Ρωσικῆς νομοθεσίας ὑπὸ τοῦ πάλας ἐν Παρισίως συμμαχήσας μου καὶ φίλου μοι Δημήτριος Στ. Μαυροκορδάτου συγγραφέντως. Ἐν δὲ τῷ κατὰ Σεπτέμβριον τοῦ 1839 ἐπετράπετο νομικὴ περιόδοις συναγίας «ὁ Σόλων» ἀλλήλης μελέτην περὶ τῶν αἰτίων δή ἡ ἁρχαία 'Ελλάς δὲν παρῆγαν νομοδο- δασκάλους. Ἐν δὲ τοῖς τεύχοις 229 καὶ 230 τῆς 1 καὶ 15 Ὀκτωβρίου 1859 τῆς Πανδώρας ἐτέραν μελέτην ἐπὶ τῆς 'Ρωσικῆς Ἰστορίας τοῦ Καραμζίνου καὶ τῆς μεταφράσεως αὐτῆς ὑπὸ Κωνσταντίνου Γ. Κροικίδα.

Ἐν δὲ τῷ 263 τεύχει τῆς Πανδώρας τῆς 1 Μαρτίου.
1861 βιβλιογραφικόν ἄρθρον ἐπὶ δύο συγγραμμάτων τοῦ φίλου μου Ἐρμάνου Λούντζη, τοῦ μὲν ἐπιγραφομένου «περὶ τῆς πολιτικῆς καταστάσεως τῆς Ἑπτανήσου ἐπὶ Ἐνετῶν», Ἑλληνιστὴ συγγραφικού, τοῦ δ' Ἰταλιστοῦ ὑπὸ τὸν τίτλον «Storia delle Isole Ionie sotto il reggimento dei republicani francesi». Δὲν δύναμαι νὰ μὴ σημειώσω ἑνταῦθα τὴν τελευταίαν τὸν ἐν λόγῳ ἄρθρον μου περικοπὴν, ὅτι δὲν ἐβράδυνε νὰ γίνῃ ἀλλήλως ἔχει δ' οὕτως «προτρέπομεν τὸν ἄκαμπτον καὶ καλὸν ἡμῶν φίλον Κ. Ἐρμάνου Λούντζην ὅπως ἐξακολουθήσῃ τὸ ἐργον γράψῃ». Δὲ τὰς τύχας τῆς ἀυτονομηθεισῆς Ἰονίου πολιτείας, καὶ καταλήξῃ αὐτὰς εἰς τὴν ἡμέραν, ὡς ἵστως κεῖται ἐγγύς τερον ἡμῶν ἡ ὅσον ἡμεῖς προσδοκῶμεν, καθ' ἴδια τὴ Ἐνετική πτάνησος κοινᾶς ἔχει τὰς τύχας πρὸς τὰς τῆς ἀνεξαρτητοῦς Ἐλλάδος». Δὲν δὲν εἶχον παρέλθει ἐκτότε ἑτῆ καὶ ἡ εὐχή τράχυμα ἐγένετο. — Ἐν τῷ τεύχει 291 τῆς 1 Μαΐου 1862 τῆς Πανδώρας ἡγαλλιάθη ἐπὶ τοῖς καλοῖς πονημασί τριῶν καλῶν νέων χρηστάς τῇ πατρίδι παρεχόμενον ἑλπίδας, τῷ τοῦ Κ. Στεφάνου Καραθεόδωρη Γαλλικῆς συγγραφικῆς ὑπὸ τὴν ἐπιγραφῆς «Du droit international concernant les grands cours d’eau» τῷ τοῦ Κ. Κωνστ. Ν. Κωστῆ ὑπὸ τὴν ἐπιγραφῆς «Μελέται περὶ φυλακῶν» (Ὅποσον ὡς πρὸς τοῦτον ἡπατήθην ὁ ὁστερὸν ἐδίδαξε μὲ χρόνος. 'Ἀλλ' ἐκεῖ καὶ σύστας ἀληθεὶς πάντοτε ὑπὲρ τοῦ Ἑρμάνου Ἐρμάνου τοῦ Κ. Κωστῆς ἔγινεν αὐτός καὶ ἐν οἰκίᾳ τοῦ Πανεπιστημίου ὑπὸ τῶν φοιτητῶν τοῦ ὑπὸ τοῦ Κ. Αγαμέμνονος Κ. Μεταξα ἐπιγραφομένων περὶ ποιητικῶν φροντισμοῦ καὶ τῶν συστημάτων τούτων». Ἐν δὲ τῷ 298 τεύχει τῆς 13 Ἀυγούστου 1862.
τῆς αὐτῆς Πανδώρας συνέγραψα μελέτην περὶ Γρονδίνων.
"Η μελέτη αὐτὴ τὰς παραμονὰς τῆς Ὀκτωβρίανῆς ἐπαναστάσεως ἐξετάζωσα ὅτει προήγγελεν αὐτὴν τὰς εἰκόνας τοῦ Λουδοβίκου IG' καὶ τῆς Μαρίας 'Αντωνιέττης γράφον εἴχον ἔμπροσθέν μου τὰν Θόωνα καὶ τὴν Ἀμαλίαν.
"Η ἐπανάστασις ὁργάζει, ἡ καταστασις ἐπλησίαζεν ἐγώ δὲ προ-τιθέμενος νὰ γράψω ἄριστον πολιτικόν ὡς οὐδὲν τε δριμύ κατὰ τοῦ Κυβερνητικοῦ συστήματος τοῦ Θόωνος, ἄπερ νὰ κυκλοφορήσῃ ελευθέρως ἐντὸς τοῦ χράτους, νὰ μείνω δὲ κάγω ἀκαταδίκας, συνέγραψα τὴν μελέτην ταύτην, καὶ ἐπέτυχον ἄλλη ὅπερ τὰ μάλιστα μ. ἐναρκτήσαμεν εἴναι ὅτι, ὅτε δύο μόλις ἀπὸ τῆς ἑκόσεως τῆς μήνας μέλος ἐγώ τυχ-χάνων τῆς ὅπερ τῶν Ἀνακτόρων διορισθεῖτο ὑπὸ τῆς Προ-σωρινῆς Κυβερνήσεως Ἐπιτροπῆς, εἰσήλθον ἐν τῷ διακα-ταρ τῆς κλήνης τοῦ Θόωνος, ἄπερ ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ἀνα-χωρήσεως τοῦ ἔμενεν ἄληθεν, ὅτι ἀμέσως τῆς 11 Ὀκτω-βρίου σφραγίσθην πρῶτον ὅτε εἰσῆλθομεν ἀνοιχθέν, εὗρον ἐπὶ τῆς τραπέζης του τὸ φυλλάδιον τούτο τῆς Πανδώρας ἀνοικτὸν ἐν σελ. 245 αὐτοῦ. Ἐδείξα μὴ τοῦτο ἀλή συμ-πτωσις, ἢ ὁ Θόων ἄνεγνω αὐτὸ; Νοσταλέος διεξήλθαν αὐτὸ, ἄν το ἄνεγνο, ἢ ἐδοθή αὐτῷ ἁρπῳμὸ νὰ σκεφθῇ περὶ τῶν περιπέτειῶν τῆς τύχης, ἢτις οὐδὲ τῶν βασιλέων φει- δεται; Ὅμως ἐξερευνάμεν ἄλλως τὴν τύχην του Λουδοβίκου IG' καὶ τῆς Μαρίας 'Αντωνιέττης, ἢ ἔσχηλαν ἐν τῷ νῦ τῆς ἱστοριογραφίκης ταύτης μελέτης καὶ ὡς ἐν κατάπτρα διέ-γνω ἑαυτὸν καὶ τὴν Σύζυγόν του; Ἔχεινος μόνος οὔδε τοῦτο ἐγὼ μένον τὸ βιβλίον εἶδον ἢνεργήμενον, δυστυχώς ἢ οὐχ ἐφηταί ὁ τρόπος ὡς ἠλοιποτετα τρόπον τινὰ φωτογραφομένη ἢ ἐν τῷ νῦ τοῦ ἀναγνώσκοντος ἐπὶ τῷ ἀναγνώσματι διεγειρομένη σκέψις.
Κυριώτατον δὲ τῶν κατὰ τὴν περίοδον ταύτην τοῦ χρόνου ἑργαν ὑπήρξεν ἡ δημοσίευσις τοῦ συγγράμματος μου: «τὰ τῶν ἑθνῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν πολέμῳ νόμιμα». Ἐπόμενος τοῖς θείοις τοῦ Σωκράτους Λόγοις «ὡς σέβεσθαι δεῖ καὶ μᾶλλον ὑπείκειν καὶ θωπεύειν πατρίδα χαλεπαίνουσαν ἡ πατέρα καὶ ἡ πείθειν, ἡ ποιεῖν ἢ ἄν κελεύῃ», ἦλπίζον ὅτι ἤθελον διὰ χρόνου καὶ τῆς πολιτείας μου πείσει: «ὦ τὸ δίκαιον πέρι ὁμοίων· ἀπελπισθῆς ὄμως καὶ διέληπον ὅτι ἡ μὲν ἐμὴ ἡλικία προδόταιν ἄδηλον δὲ ἢ μοι ἂν ἐπιζήσω ἐπὶ τὴν αἰσθήτηρα ἡμέραν, ἀπεφάσισα τὴν δημοσίευσιν τοῦ πονηματός μου, ὅπερ καὶ ἐδημοσίευσα κατὰ Ιουνίου τοῦ 1860, ὅ δε εἰς αὐτὸ πρόλογος μου ἵκανῶς τὰ περὶ αὐτοῦ ἱστορεῖ.

Εἴποτ᾽ ἔμενον Ἀδιαλείπτως Καθηγητής, ἀνενδότως περὶ τὴν ἐπιστήμην ἀγχολούμενος πλείστα ἑσύ, ἤθελον προσφέρει τῇ πατρίδι ἑργα, διαστώμενος ὅμως καθ᾽ ὠλοκλήρου δεκαᾶ ἑναυτῶν ἀπὸ τὰς εἰπιόχθεις τοῦ δικηγορικοῦ ἐπαγγέλματος φροντίδας καὶ ταῦτα ἐφιλοῦόνησα ἀπὸ τῶν ὀλίγων τῆς ἀναπαυσεῖς μου ὑφῶν ὑπεξιώρων, εὐελπιστῶν ὅτι τῆς πατρίδος ἐκ παντὸς πενμένης καὶ ὁ ἐπιστημονικὸς καθόρατης, ὃν αὐτῷ προσήνηκον, ἦσται αὐτῷ εὐπρόδεκτος.

Καὶ ἡ ἀνάγκη τοῦ ἀναχωρίζεσθαι με ἀπὸ τῶν καθημερινῶν του ἐπαγγέλματος τόνων, καὶ ἡ ζωήρα κλίσις μου πρὸς τὰς περιγγέσεις καὶ ἡ ἐπιθυμία νὰ γνωρίσω τὴν Ἑλλάδα, καὶ οἱ πόλεις φίλοι καὶ συνάδελφοι, καὶ πελάται, οὓς ἐν ταῖς ἐπαρχίαις ἐκτησάμην, εἰς συνεχεῖς κατὰ τὰς δικαστικὰς διακοπὰς ἐκδρομᾶς ἐξέφερον με. Οὕτω λοιπὸν ἐπεσκέφθην τὴν Ναυπλίαν καὶ τὸ Ἀργολικὸν πεδίον τοῦ
Κορινθιακοῦ κόλπου τὰς περικαλλεῖς ἀκτὰς, τὰς Πάτρας, τὸ Πραιτών Μεσολόγγιον, τὴν Φιλοτέη καὶ τὸν Εὔριπον δίς διέβην, καὶ τινῶν τῶν ἡμεροειδῶν Κυκλάδων τὰς δροσερὰς ἀνέπνευσα αὐρας, ἀλλὰ καὶ Ζάκυνθον τὴν ζαλέαν εἴδον, καὶ τοὺς μεγαλόμοιος Κεφαλλήνας ἐδειξόθην, καὶ τῆς Πύλου τὸν ἔρρητον τῆς ἡμετέρας ἑλευθερίας λιμένα ἔχαριστην. 'Εδώθη μοι δὲ ἀφορμὴ ἐπὶ δικηγορικῶς ἐργοὺς προσκληθεὶς μακροτέρας ὑδατορίζας νὰ ἐπιχειρήσῃ, οία ἦ κατὰ Μάτον καὶ Ιούνιον τοῦ 1839 εἰς Γαλάτζιον τῆς Μολδαβίας διὰ Κων/πόλεως καὶ Βάρνης, ἐκ Γαλατζίου δὲ ν' ἀνέληθον τὸν Κουνάκιν μέχρι Βελιγραδίου καὶ διὰ τῆς Γρανσυλβανίας καὶ Ούγγαρίας διελθὼν νὰ ἐπισκέφθω τὴν Πέστην καὶ τὴν Βιέννην, ἦδον διὰ Τεργέστης κατευθυνόμενος εἰς Ἀθήνας νὰ ἴδω ἀπὸ Ἀντισάριος τὰς ἐπὶ τῶν δρέαν τῆς Τσερναγόρας ψωμίδια τῶν ἒτερῶν τῆς 'Ελευθερίας Μαυροδούνιων. Ἐσέρα δὲ ἦ κατὰ Νοέμβριον καὶ Δεκέμβριον τοῦ 1861 εἰς Ρόδον πρὸς ὑπεράσπισιν ποινίκης σπουδαίατάτης δικης ἐνώπιον Ἀγγλικοῦ δικαστηρίου, ὑφεληθεὶς καὶ τῆς γειτνίασεως ἡπως ἀδίδης ἐπικανὼν τῆς περιλημένην μου πατρίδα Κύπρον.

Ἡ δὲ ἐν οἴκῳ μας εὐδαιμονία δὲς μὲν ἔνθελωθη, ἐὰν τῆς κατὰ τὴν 16 Ιανουαρίου 1860 ὀμβλώσεως ὑπ' ὑπέστη ἡ Αριάδνη ἀπὸ εξαμήνου κυροφραίας διδύμων θυγατρίων, τῆς Λευκίμμης καὶ Εἰρήνης, ἀτιν' ἀπεδίωσαν μετὰ δύο ἡμέρας καὶ συνετάργησαν, καὶ τὸν θανάτον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀθηνᾶν καὶ ἡμετέρου θεοῦ Μισαῆλ, ἐν ἕλικις ἐκδομήκοντα δύο ἕτον ἐκμετρήσαντος τὸ ζῆν. Ἀπαξ δὲ ἐφαυρώνθη διὰ τῆς κατὰ τὴν 30 Ἰουλίου 1861 γεννήσεως τῆς θυγατρός ἡμῶν Πενελόπης.

Τοῦ Τύμπου εὐδοκήσαντος νὰ μὴ δώσῃ ἡμῖν μέχρι τοῦ δεὶ μὴ θηλυγονίαν, οὐδόλως ἐπὶ ταύτη άσχάλλωμεν,
άτε πλήρη τήν πεποίθησαν ἔχοντες, ὅτι τέν τὸ ἀπὸ Θεοῦ γιγνόμενον πρὸς τὸ ἡμέτερον καλὸν γίνεται ἄλλα καὶ συννοοῦμεν, ὅτι μεγίστη ἐπικείται ὡμίν εὐθύνη ἐπὶ τῇ καλῇ ἀγωγῇ τῶν τέχνων, μάλιστα δὲ τῶν θηλεῶν ἡ ὁμὸν μετὰ τῆς Ἀριάδνης μου, τῆς ἀληθοῦς ταύτης μητρὸς τῆς οὐδὲ ἐν τῶν ἀπὸ ἐπιτύγχαντων θυγατέρων ἡμῶν ἐκδούσης εἰς τροφὴν, ἀλλὰ αὐτῆς πάντα ἀπὸ τοῦ μητρικοῦ αὐτῆς γάλακτος ἐκθερψάσης, ἀπεφασίσαμεν ἐν ἀπὸ κοινοῦ καὶ τὴν διδασκαλίαν αὐτῶν ἀναδεχθῶμεν, καὶ εἰς τὰ σχολεῖα μὴ ἀποστείλωμεν αὐτᾶ. Καὶ ἡ μὲν Ἀριάδνη πάσας τὴν ἀνάγνωσιν τῆς Ἐλληνικῆς, Ἰταλικῆς καὶ Γαλλικῆς ἐδίδαξε, ἐγὼ δὲ ἀπὸ τοῦ 1861 διδάσκω τὴν Χρυσῆδα καὶ Μαρίαν τὴν ἀρχαίαν Ἐλληνικήν, τὴν ἤστοριαν, γεωγραφίαν, ἀρίθμητικήν, φυσικήν, στοιχειώδη χημείαν καὶ φυσικὴν ἤστοριαν, ὡς καὶ τὴν θεοματογραφίαν τῆς Ἐλληνικῆς, Ἰταλικῆς καὶ Γαλλικῆς εἴτε δὲ καὶ τὴν τεχνολογίαν. Ἀλλὰ ὑπὸ αὐτῆς τέρψεις πορίζομαι ἀπὸ τῆς διδασκαλίας ταύτης, ὑπὸ αὐτῆς δὲ ἐγὼ φιλοσοφημάτων ἀφορμάς! Ἐπιστατῶν καὶ δὴ ὑποδοθῶν τὰς θυγατέρας μου εἰς τὴν ἐν αὐτοῖς ἐξέγερσιν τῶν πρώτων ἰδέων, αὐτὴν τὸν ἀνθρώπον τὴν φύσιν σπουδάζω. Τὰ δὲ ἡ ἀυτῶν ἀπλά τε καὶ ἀγνώ διατηροῦνται διὰ τὴν μὴ συγχροτήσεως αὐτῶν πρὸς παιδία διαφόρου ἀγωγῆς καὶ ἠθῶν ἀμφίβολου. Κατὰ πάσαν δὲ Κυριακὴν συνερχόμεθα πάντες καὶ ἀναγνώσκομεν μὲν ἐγὼ κεφάλαιον τὴς Καινῆς ∆ια-θήκης, καὶ ἐπὶ μίαν καὶ πλεόν ἣραν ἐρμηνεύω αὐτό, ἡ δὲ σύζυγος καὶ τὰ θυγατρὶς ἐν κατανύξει καρδίας ἀνοιγούσι μου, καὶ ὅστις ἡ κατασκευάζεται ἡμῖν ὁ γάμος ἀληθῆς κοινωνία θείων τε καὶ ἀνθρωπίνων, Ἡ Κύριε Πανοκτίστι- μων! μίαν καὶ μόνην δέσπερ νυκτημερὸν πρὸς Σέ Πάτερ, κατευθύνω μὴ διακόψης ποτὲ τὴν εὐσυχίαν ταύτην, ἣν
δέδωκας ἢμιν! Εἰπεὶ δὲ καὶ τὰ τέχνα ταῦτα, ὡς ἐδωρήσα\nἡμῖν, ζήσωσί μίαν ἡμέραν βίον οὕτως εὐδαιμόνα ὡς ἡμείς!
Εἰπεί διότι ἦμωμένα ἐν μιᾷ πρὸς Σέ, καὶ πρὸς τοὺς συζύ-
γους αὐτῶν, καὶ πρὸς ἅλληλα καρδία, ὡς ἐγὼ μετὰ τῆς
Ἀριαδνῆς καὶ αὐτῶν ἐνώπιον Σου ὡς ἐν ἐσμεν!

Ἐπήλθεν οὕτως ἡ θεσπεσία νῦν τῆς 10 Ὁκτωβρίου
1862; ἀπὸ δὲ ταύτης ὁ μὲν οἶκοι μοι βιος οὐδόλως μετε-
βλήθη, ἔξακολουθώ δὲ μένων πρὸς τὴν Σύζυγον καὶ τὰ τέ-
κνα μου σῶς καὶ πρίν, οὐδ' ἐπὶ μικρόν τάς ἐν οἴκῳ διαιρε-
θές ἀλλοιώσας, ἀλλως ἐμως συνέβη μοι ὡς πρὸς τὰ ἐκτός.

Ἰςως κάγῳ μικρόν τι συνετέλεσα διὰ λόγων καὶ συγ-
γραφῶν καὶ ἔργων εἰς τὴν κατάρρευσιν τοῦ οἴκουν ἐκείνου
συστήματος τῆς ἣπι "Ὀθωνος πολιτείας τῆς Ἐλλάδος.
Πρὸς οὐδὲν ἰδιοτέλες ἐμος ἀπεσκόπησα· ἡ δὲ περίβλεπτος
θέσις του Καθηγητοῦ καὶ Πληρεξούσιος του Πανεπιστημίου
ἐν τῇ Εὐνικῆ Συνελεύσει εἰς ἣν ἐξηρήθην, ὁμολογώ ὅτι
οὐδὲ κατὰ μικρόν ὅπ' ἐμοὶ ἡ δ' ἐμοὶ κατασκευάσθη, πῶς
δὲ συνεβησάν μοι ἀπὸ Θεοῦ τοσαύτα καλά τούτο διηγή-
σομαι.

Ἐγίνοσκον ὅλιγον πρότερον τῆς 10 Ὁκτωβρίου τὰ
γιγάνεμα, τὴν δὲ νύκτα ἐκείνην μετὰ τῶν ἄλλων ἐπὶ θόδος
διηλόν, ὦρθροῦ δὲ βαθέως ὅτε ο Ὁ. Δημ. Γ. Βούλγαρης ὁ
του κινήματος ἀρχηγός μετ' ἄλλων ὅλιγων ἐν τῷ Πανεπι-
στημίῳ συνήλθων, εἰσῆλθον κλήθεις κάγῳ, ἐγίνετο τότε λό-
γος ἃν ἔδει συγκαλέσασθαί τὴν Γερουσίαν ὅπως κηρύξῃ τὸν
"Ὀθωνα ἐκπτωτον τοῦ ὑρόνου" παρετήρησα ἐγὼ, ὅτι τούτῳ
ήθελεν εἰσθαί τὸ ἐσματο τῶν πολιτικῶν σφιχμάτων, ἄλ-
λως δὲ ἦν καὶ ἔλως περιττόν, διότι τοῦ λαοῦ διὰ τοῦ ψη-
φίσματος τῆς νυκτὸς ἐκείνης καταλύσαντος τὴν βασιλείαν
τοῦ "Ὀθωνος συγκατελύθη τὸ σύνταγμα τοῦ 1844 καὶ
πάντα τά κατ' αὐτό ἀνώτατα τῆς πολιτείας σώματα. Ἄλλως τε καὶ ἄτοπον αὐτοὶ ἔκεινοι οἱ Γερουσιασταὶ οἱ ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Ὀθωνος κατὰ τὸ Σύνταγμα διορισθέντες νὰ καταλύσωσιν αὐτοῦ τὴν ἁρχὴν προσεθέμην δὲ, ὅτι οὐ μόνον ἄξιομίμητον δὲν ἦτο ἄλλα καὶ ἄξιομεμπτὸν τὸ κατὰ τὸ 1814 ὑπὸ τῆς ἐν Γαλλίᾳ Γερουσίας πραγμάτων, ἦτες τῶν ἐπεργεὶτην αὐτῆς Ναπολέωνα ἀπεκήρυξε, προηγουμένου. Εἰ δὲ συνεδριανὴ η Γερουσία συγκληθεῖσα ν' ἀποκηρύξῃ τὴν ἐπανάστασιν ἄντι τοῦ ἀποκηρύξαι τόν Ὀθῶνα, ᾗ λίκει ᾗ ἰμηγανία τῶν ἰγματῶν τῆς ἐπαναστάσεως, ἱλικὸς δ' ὁ τούτων κίνδυνος ὡς συστάντων κατὰ τὸ καθεστώτος; Ἡσαΐας τὴν γνώμην μου. Ἐπειδὴ δ' ὁ λαὸς αὐτὸς ἐσύστησε τὴν Προσωρινὴν Κυβέρνησιν ἐκ τῶν Κ. Κ. Δημ. Βουλγαρῆς, Κωνστ. Κανάρη καὶ Μ. Ρόουρου, (οὗτος ἀποστειάζει εἰς Πάτρας) ὁ δὲ Κ. Κανάρης ἐπιμόνως ἢρειετό νὰ δεχθῇ τὴν ἁρχὴν, ο Κ. Βουλγαρῆς εὑρέθη ἐν ἰμηγανίᾳ, μᾶλλα δ' ἄφοι ο Κ. Κανάρης ἀνεχώρησε. Παρεκαλεῖτο ο Κ. Βουλγαρῆς ὑπὸ πάντων, ἀλλ' ἐδίσταζε' τότε ἕγεσιν εἰπεν αὐτῷ, διὸ ἐν τοιαύταις στιγμαῖς πάς ἐνδοιασμὸς ἑπτακαθαρά προδοσία, διὸ δ' Ὀθῶν ἢρχετο ἐπὶ τοῦ ἀνθρωπὸν, καὶ ἄν μὴ εὑρη Κυβέρνησιν ἐν 'Αθήναις τὸ πᾶν ἀπόλλυται καὶ ἡ ἐπανάστασις ἀποτυγχάνει. Γενναιοφρόνως τότε ο Κ. Βουλγαρῆς ἐνέδωκε καὶ παρήγγειλε μοι ὅπως γράψω τὰ θεσπίσματα τοῦ διορισμοῦ τῶν Τουργινῶν, τούτων δ' γενομένοι, μετετέμφατο τὸν Μητροπολίτην ἐν τῷ μεταξὺ συνέταξα τὸ ψήφισμα τοῦ ὀρκοῦ καὶ τῆς ὀροδοσίας τὰ πρωτόκολλα. Ὑπεύθυνος ο Μητροπολίτης, ἦνεψησαν αἱ θύραι. Πλήθος λαοῦ εἰσέρρευσεν, ἔγενετο ἡ ἱεροτελεστία, ἀνέγνων μεγαλοφόρως τὰ πρωτόκολλα, ἀπερ ὑπεγράφησαν παρὰ τῆς Κυβερνήσεως, ἐπινεύσαντος δὲ τοῦ Κ. Βουλ-
γαρ άνεθην ἐγὼ ἐπὶ τὸ Προσδείον τῆς πρώην Γερουσίας, καὶ διὰ συντάμου λογιδρίου ἐξεθέμην τὰ κατὰ τὴν ἔπανάστασιν καὶ ὅμοια αὐτήν. Ἐπευφήμησαν ἀπὸ τὸ περιεστῶς λαὸς, πλήθος δὲ φοιτητῶν ἐν τῇ αἰθουσῇ εὐφεβέντων ἀνευφήμησαν με Καθηγητήν. Συνεισήχθησαν ἐν τῷ παρακείμενῳ ὁμιλατίῳ μετὰ τῆς Κυθερήσεως, τότε δὲ προσεκλῆθη ἦνα δεχόμενο διορισμόν ὑποτιμούσα, ἀλλὰ τῶν Ἱππονύμων προστεινεῖ με Γενικῷ Γραμματέα, ἀλλὰ δὲ διὰ μαρτυρίας τῷ Ἀρείῳ Πάγῳ ἔγαν ἀδύστερος ἐπιθύμηταν νὰ μείνα δικηγόρος πάντα διορισμόν ἀπετυχείν ὑπό τὸ Κ. Βουλγαρής ἐπάνελαβεν ἐν τῇ Καθηγητής, καὶ τὸν δὲ θεομοιοῦσαν, εἶπον ἔγω. Ἀνέλαβεν τότε ἐξεπλήρησαν καθήκοντα ὑπὸ τῆς Νικ. Χατσόπουλου, ἐδόθη μοι δὴ ἡ ἐκλογή ἦνα συντάξεμο τῶν πρὸς τὸν λαὸν προκήρυξιν τῆς Προσφορῆς Κυθερήσεως. Καὶ ταύτην μὲν συνέταξα, ἐγγραφαὶ δὲ καὶ διάφορα ἄλλα ψηφίσματα καὶ θεσπίσματα, ἀπὸ ἐνεργίᾳ, καὶ ὑπεγράφησαν, καὶ ἐκδημοσιεύθησαν.

Ἀπὸ ἐκείνης τῆς στιγμῆς ἦν μοι ἐλευθέρα ἡ εἰσόδος παρὰ τῇ Κυθερήσει, καὶ ιδίᾳ ὑπὸ τὸν Κ. Βουλγαρῆς ὀτιμᾶ με διὰ τῆς ἐμπιστοτούσης τούτος, ἐφ’ ὡς πολλὰ τῇ ἐρρά ἀνεθέτο μοι, καὶ δὴ καὶ τὴν πρὸς τὸν στρατὸν προσφώνησιν, ἦν ἀπήγητε κατὰ τὴν ἀρκοδοσίαν τοῦ στρατοῦ.

Τὴν 12 Ὁκτωβρίου ἵδιν τὸν πρὸς τὴν οἰκίαν τοῦ Κ. Εὐσταθίου Σίμου συμφέροντα ὦχλον, ἐσπευσά διακινδυνεύσεως δὲ τῆς ζωῆς μου πρὸ τῆς θύρας αὐτοῦ, ἐδώκα αὐτῷ καὶ ἐπὶ τοῦ ὦχλου δυνατότητα ἐπὶ τῇ Ἰταλικῇ προσθείᾳ. Ἐκεῖθεν συνέρρεεσε τὸ πλῆθος πρὸς τὸ κατάστημα τῆς διοικητικῆς Ἀστυνομίας, ἐσπευσά καὶ πρὸς τὸ πλῆθος ἀγορεύσας κατώρθωσα νὰ διασώσω αὐτὴν τῆς γενικῆς διαρκείας. Ἀλλ’ ἐνόησα,
ὅτι ἀγαλίνωτος ἄγγλος βοηθοῦμενος μάλιστα, καὶ ὑπὸ στρατιωτῶν, τὴν πειθαρχίαν ἑπτοῦδὸν θεμέλιον, ἥδυνατο πολλὰ ἄτοπα νὰ διαπράξῃ ἐδραμον λοιπὸν πρὸς τὴν οἰκίαν τοῦ Κ. Βουλγαρῆ, ἐκεῖς δὲ τὰ γενόμενα προθυρίνα γνώμην ὅπως αὐτάρχημα συσταθή ἡ Ἕλληνική πάντες μὲν συνεργῶν, ἀλλὰ ὅ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ἡπείρων ἐλεγεν, ὅτι τὸ πρόγαι ἐδείτο σκέψεως πάλιν, ἀντίτεινον ἐγὼ τὸν κινδυνοῦν τῆς πόλεως εξερέων, μάλιστα δὲ προσεθήκη ὅτι αὐτὴν ἐκείνην τὴν στιγμὴν ἐπρετε νὰ διορίσῃ ἡ ἐπιτροπὴ πρὸς μέρρωσιν καὶ ὀπλισμὸν τῆς Ἕλληνικῆς. Ἐνδείχθην ὅ Ἡπείρων τῶν Ἐσωτερικῶν νὰ ὑπακούσῃ εἰς τὸν λοιπὸν Ἡπείρων καὶ τοῦ Κυρίου Βουλγαρῆ τὴν ἀπόφασιν, τούτων ἀπασχολοῦν τὴν γνώμην μου, ὅτεν αὐθαρεὶ διωρίσῃ πενταμελὴ Ἑπιτροπὴ, ἢς κάγιο ἀπετέλεσα μέρος, ἔλαβον τὸν διορισμὸν καὶ ἀμέσως μετέδην εἰς τὸ Ἐπιμαχείον ἐνα ἐνυχροτομήτερες ἐπελήφθησαν τοῦ ἔργου καὶ ἐν τέσσαρας ἡμέρας προσωρινῶν τινα συνεκτάχθηκε κενονοσμόν, καὶ πεντακισχιλίους ὑπολίσαμεν πολίτως, διὰ δὲ τοῦ μέτρου τούτου ἡ μὲν τάξις διετηρήθη πλήρης, ἡ δὲ ἐπανάστασις ἐκίνησε τὴν θαυμασμὸν ἀπάσας τῆς οἰκουμένης.

Οἱ δὲ τοῦ Πανεπιστημίου φοιτηταί, οἱ μεγάλοις συνετέλεσαν εἰς τὸ κατάρθωμα τῆς καταλύσεως τοῦ Ὑθωνος εἰς ιδίαν συνεκροτήθησαν φάλαγγα. Ὅς μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἑπιτροπῆς μετέδην τὴν 14 Ὀκτωβρίου εἰς τὸ Πανεπιστήμιον ὅπως μετὰ τοῦ Πρωτάπεως συνδιασκεφθώμεν περὶ τινῶν μέτρων ἀσφαλείας. Διενέμωνον καὶ ἐκεῖνη τὴν στιγμῇ τὰ ὑπάλληλα τοῖς φοιτηταῖς ἐμα φθάντος μου ἡ ἁγαθὴ αὐτῇ νεολαίᾳ ζωηρότατα ζητοφραγοῦσα ἀνάρπαστον ἐπὶ ταῖς ἀγάλαις τῆς ἐφερέ μὲ ἐγὼ ὅτε μέρη διαπρών συγκινήθησαί οὖδὲ λέξην ἡδυνήθην ν' ἀφρόωσι ὅπως
ευχαριστήσω αὐτούς, ἀλλ’ ἡσπαζόμεν ἀυτούς, καὶ κατε-
φίλουν, καὶ τοῖς δαχρυσὶ περιεβρεγον τὰς παρεῖας αὐτῶν, 
καὶ ἐκεῖνοι ἐμὲ ἐποίουν ὑμοίοις. Ὅτε δ’ εἰς τὸ Πρωτανείον 
eἰσῆλθον ἄλλη ὑμοία σκηνὴ ἔλαυε χῶραν’ ἐν τοῖς ἐν τῷ 
Πρωτανείῳ Καθηγηταῖς ἦσαν καὶ αὐτοὶ ἐκεῖνοι οἱ τέσσαρες, 
οίτινες κατὰ τὸ 1852 ἐπεδιώκαν τὴν παιδίν μου καὶ οὗτοι 
ὅτη ἐρρίθησαν ἐν ταῖς ἀγκάλαις μου, καὶ φίλον με ἀπε-
κάλουν, καὶ τὴν λήθην τοῦ παρελθόντος ἐπεζήτουν παρ’ 
ἐμοῦ’ να, φίλοι, τοῖς εἰπον, τοῦ λοιποῦ μία μόνη ἔστω 
ἐν ἡμῖν ἀμιλλα τὸς ἡμῶν μᾶλλον τὴν πατρίδα νὰ εὐεργε-
tήσῃ’ καὶ συνευφήμουν πάντες, καὶ Συνάδελφον προσηγό-
ρευον αὐθίς ἔμε, καὶ ὅμως καὶ τοῖς ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς 
19 Ὀκτωβρίου ἀναγορευθεῖς, ὡς ἔξεθεσα Καθηγητής, οὔδεις 
πάρα τῆς Κυκερνήσεως διορισμός ἐκουσιοειδεῖ τὸ μεῖχρι 
τῆς ἐσπέρας τῆς 19 Ὀκτωβρίου, ἐγὼ δὲ, καὶ πολλά-
κις τῆς ἡμέρας βλέπων τῶν Κ. Βουλγαρῆς, οὐδέποτε περὶ 
τοῦ διορισμοῦ μου ἐποίησα αὐτῷ λόγον, τῆν δ’ ἐσπέραν 
ἐκείνην ἐρωτήσαντες με τοῦ Κ. Βουλγαρῆς ποτ’ ἐνάρξομαι 
τῶν παραδοσεών μου, ἀλλ’ οὐδὲ διωρίσθην εἰςετὶ ἀπήντησα 
αὐτῷ’ καὶ ὁ μὲν Κ. Βουλγαρῆς φιλικῶς ἐπετιμήσε μὲ, διότι 
ἐπὶ τοιαύτας ἡμέρας ἐσωπήσα, ἐγὼ δὲ πρὸς αὐτὸν εἰπον, 
ὅτι βεβαιῶν ὅντος τοῦ διορισμοῦ μου καὶ περὶ πολλῷ προόρι-
γαιστέρων σκεπτομένης τῆς Κυκερνήσεως πραγμάτων, 
ἀξιον ἔχρινα τὸ ποιήσαντες περὶ ἐμαυτοῦ λόγον. Ὅ δ’ 
Κ. Βουλγαρῆς ἄμα τῇ πρωί ἔξητεν παρὰ τοῦ Ὑπουρ-
γοῦ ὅπως τῷ ὑποβάλῃ τὸ περὶ τοῦ διορισμοῦ μου θέπτι-
σμα, καὶ ὅτως ὑπεγράφη τούτο τῆς 20 Ὀκτωβρίου καὶ 
ἀυθημερὸν ἐκουσιοειδήθη μοι. Αἰσχοῦ δὲ οἴονοι ἐστὶ μοι καὶ 
ἡ ἡμέρα αὕτη, ἄτε κατ’ αὐτὴν ἐπιστελουμένων καὶ τῶν 
γενεσίων τῆς μεγ’ ἀρίστης μοι συζύγου Ἀριάδνης.
'Ηξιώθην λοιπὸν καὶ αὖθις ν’ ἀναβώ τὴν τοῦ Πανεπι-
στημίου ἔδραν, καὶ εὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ἐπὶ τῇ ἐμφυσεῖ,
καὶ ἐμακάρισα ἐμαυτὸν ὅτι κατὰ τὸ 1834 ἀντέστην τῷ
πειρασμῷ μὴ ἐνδοὺς ν’ ἀνέλθω τὴν ἔδραν διὰ ξένου Προ-
σβευτοῦ, τοῦ K. Forth - Rouen, ἐφερὲ με δ’ ἐπ’ αὐτὴν ἡ
ἐπανάστασις ἐπὶ ταῖς τῶν φοιτητῶν ἀγκάλαις. Εἰς τὸ τῶν
ἐγκαρδίων πόθον μου ὑπείκουν καὶ εἰς τὸ καθήκον, ἡρξά-
μην τῶν παραδόσεων μου τὴν ἤ Νοεμβρίου διὰ τῆς φιλο-
σοφίας τοῦ δικαίου.
Τὴν 15 Ὀκτωβρίου τὸ ἐσπέρας ὁ K. Βούλγαρης ἔδωκε
μοι ἐντολήν ἐπὶς σκεφθῶ κατὰ τίνα τρόπον δύναται ἡ Κυ-
βέρνησις ἐκφραστικῶτερον νὰ ἐκδηλώσῃ τὰς πρὸς τοὺς ἐκ-
τός ὁμογενεῖς συμπαθείας τῆς συγγρόνως δ’ ὁ K. Βασ.
Νικολόπουλος, ἐπὶ θυγατρὶ γαμήρος τοῦ K. Βούλγαρη καὶ
Ὑπουργός, παρεκάλεσε μὲ νὰ τῷ σημειώσω τὶνας τροπο-
λογίας νομίζω ἀναγκαίας περὶ τῶν ἐκλογικῶν νόμων. Ἑπα-
νελθόν οῖκασε ἡρξάμην ἀπὸ τῶν μεταρρυθμίσεων τούτων,
εἶτα δ’ ἐπελήφθη τῆς ἐκτέλεσεως τῆς ὑπὸ τοῦ K. Βούλ-
γαρη δοθείσης μοι ἐντολῆς, ὡς, ὡς ἐνόησα, περιωρίζετο
ἐὰς τὸ νὰ συντάξω εὐχαριστηρίων τίνα προσφώνησιν παρὰ τῆς
Προσωρινῆς Κυβερνήσεως· ὁριμωτέρον ἐμας σκεφθεὶς εὐ-
ρον τὴν τοικώτην ἐνδεξαίου πολλῆς καθυστεροῦσαν τῶν προσ-
pαθείων καὶ θυσίων ὡς ὑπὲρ τῆς ἐπαναστάσεως προσήγγε-
κον οἱ ἐκτός τοῦ Κράτους· Ἔλληνες. Τότε δ’ ἐπηλθὲ μοι ἢ
ιδέα νὰ δοθῇ αὐτοῖς τὸ δικαίωμα ἐν’ ἀποστείλωσι πληρε-
ξουσίος εἰς τὴν συγκροτηθησαμένην Ἐθνικὴν Συνέλευσιν.
'Ομολογῶ ὅτι δάχρω χαρᾶς εἶπ’ ἐν’ συλλήψει τῆς ὀντως με-
γαλουργοῦ καὶ ἐλληνορρεοῦς ταύτης ἠδεις ἐχύσα, ἀλλὰ
καὶ κατελήφθην ὑπὸ δέους μήποτε τοσοῦτον ἔννοι φανή τῇ
Προσωρινῇ Κυβερνήσει καὶ τῷ Συμβουλίῳ τῶν Ὕπουργῶν.
όστε ν' άποτύχη, ερ' ὁ καὶ ηὐξήσα τῶν ἀριθμῶν τῶν ἐκλογῶν εἰς 400 πρὸς ἐκλογῆν ἐνὸς πληρεξουσίου κατὰ Προ- ἐνικής περιφέρειας. Μέλις ἤμως τὴν ἐπισόδου τὴν πρότα- σιν ταύτην ὑπέβαλον τοῖς Κύριοις Βούλγαρη καὶ Νικολο- πούλως, οὗτοι τοσοῦτον πατριωτικῶς συνεκινήθησαν καὶ ἐν- νεθουσιάσθησαν, ὡστε καὶ τὰς ἐλπίδας μου ὑπερηκόντισαν, ἀντὶ δὲ 400 ἐκλογῶν, ὅπερ ἰσοδυνάμει πρὸς διαχλών ὕψων πληθυσμῶν, ἠλλάττωσαν τῶν ἀριθμῶν εἰς ἐκατὸν μό- νον ὕψωσ, καὶ ἐπὶ τῇ βάσει ταύτης συνετάχθη τὸ ψήφισμα τῆς 23 Ὀκτωβρίου, πρὸς παραδοχὴν τοῦ ὀποίου πολλὴν εὑρέθη ἀντίπραξιν ὁ Κ. Βούλγαρης ἐν τῷ ᾿Ὑπουργικῷ Συμ- βουλίῳ, εὐτυχῶς δρως ὁ μὲν γηραιὸς Καλάρης, διότι ἐγέ- σσε ἐπὶ τῶν ἡμερῶν, συνυπετέθησαν αὐτῷ, ὡς καὶ οἱ ᾿Ὑπουργοὶ Δημ. Μαυρομιχάλης, Τάτςης Μαγγίνας, Βασι- λείος Νικολόπουλος καὶ ᾿Αδαμάντιος Διαμαντόπουλος, ἡμαρτιώθησαν δὲ οἱ Κ. Κ. Θαν. Ζαμίας, ᾿Αλέξ. Κου- μουνδούρος καὶ Δημ. Καλλιφρονάς, οἱ δὲ Κύριοι Μ. Ρούφος καὶ ᾿Επαφρονίδας Δεληγεώργης ἀπὸ τῆς 20 Ὀκτωβρίου ἀποσύζησαν εἰς ᾿Αχαρναίας μεταβάντες.

᾿Επιστάντος τοῦ καιροῦ τῶν ἐκλογῶν ἦλθον πρὸς με μιᾶς τῶν ἡμερῶν οἱ Καθηγηταὶ τοῦ Πανεπιστημίου Κύριοι Δαμιανός Γεωργίου καὶ Σπυρίδων Κ. Μπαλάνος ὡς μοι προτείνον τό καὶ ἄλλων Συνάδελφοι μᾶς τὴν ὑποψηφίαν ὡς πληρεξουσία τοῦ ᾿Εθνικοῦ Πανεπιστη- μίου καὶ κατευόγην καὶ ἡγημονικάν συρκοῦντων πρὸς τοῦς ἄγα- θόρρως τούτως φίλους, τοσοῦτον δρως τολμηρῶς ἑθεά- φην τὸ ν' ἀποβλέψω πρὸς τὴν ὑφήλην ταύτην τιμήν, ὡστε εἰπὸν αὐτοῖς, ὅτι φοβούμενος μὴ προσκρούσω εἰς τὴν προφητείαν τοσοῦτων Καθηγητῶν καὶ ὑπερηφάνοις φιλοτέ- γων οἱ ἐπὶ δεκαετίαν ἀπὸ τοῦ σεμινοῦ αὐτῶν διάστου ἀπό-
65

ελητος, μόλις δ' υπό τής ἐπαναστάσεως ἀποδοθείς αὐτοῖς, πρὸς οὐδένα θέλω λαλῆσαι Καθηγητήν, οὐδενὸς αἰτήσομαι τήν ψήφον, ἅν ὡς αὐθόρμητοι μ' ἐκλέξωσι, θέλω θεωρήσει τήν τιμήν ταύτην τοσοῦτον ὑψηλήν, ὡστε κἂν ἀπὸ ἀλλών τιμηθῶ συλλόγων, θέλω προτιμήσει τήν τοῦ Πανεπιστημίου. Καὶ ἐγὼ μὲν οὐδενὶ ἐλάλησα, ἀλλ' οἱ καλοὶ Συνάδελφοι μου τοσοῦτον ἔδειξαν ζηλον, ὡστε ἐπὶ 37 Καθηγητῶν κατά τὴν 14 Νοεμβρίου ψηφοφορησάντων, ἔλαβον 19 ψήφους, ἦτοι τὴν ἀπόλυτον πλειονοψήφιαν. Καὶ ἧμην μὲν ἐγὼ οὕτω νομίμως πληρεξούσιος μετὰ τοῦ Κ. Διομήδους Κυριακοῦ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἑκείνης ἐπειδὴ ὡς τὸ ψήφον δὲν ἐχορήγη τῷ Πανεπιστημίῳ εἰμὴ δικαιῶμα πρὸς ἐκλογήν ἐνὸς καὶ μόνου πληρεξουσίου, ὁ Κ. Νομάρχης ἐκήλωτο τῇ Πρωτανείᾳ, ἃτι θεωρεῖ ἀκυρόν τὴν ἐκλογήν, καὶ συνεκάλει τοὺς Καθηγητὰς εἰς νέαν ψηφοφορίαν. Τῶν Καθηγητῶν συνελθόντων αὖθις τὴν 19 Νοεμβρίου, ἀπεφασίσθη καὶ αὖθις ὅπως δύο ἐκλεχθοῦσι τοῦ Πανεπιστημίου πληρεξούσιοι: δηλώσαντο δὲ τοῦ Κ. Διομήδους Κυριακοῦ, ὃ τοῖς ἐκλεχθέντες ἥδη ἀπὸ τῆς πατρίδος του Ἡπετῶν ἀπερώτηρε τῆς ὑποψηφιότητας, ἐπέστη ὁ ἀγὼν μεταξὺ ἐμοῦ καὶ τοῦ Κ. Ἀλέξανδρου Μαυροκορδάτου, ὅτι οἱ ἑνενόητοι μοι Καθηγηται (οὐς ἐπιμελεῖς ἐστρατολόγητας τινες τῶν καὶ κατὰ τὸ 1832 ἀντιπραξάντων κατ' ἐμοῦ Καθηγητῶν, οὗτος κἂν τὴν ἐχθραν ἀπέβαλον ἐν ταῖς τῆς 14 Ὀκτωβρίου περιπτύσειν, οὐχ ἦτον ἐδυσφόρουν, ἀνθρώπινα πάσχοντες, να ἔδωσιν ἐμὲ ἐπὶ τοσοῦτον ὑπὸ τῆς ἐπαναστάσεως ἐξαιρόμενοι), ἀντέταξαν μέγαν τιμῶν ἐπεστήκαντο μοι ἀντίπαλον ἥλικη γὰρ ἡ δέξα καὶ αἱ ὑπηρεσίαι τοῦ περικλεοῦς Ἀλέξανδρου Μαυροκορδάτου, ὅτι βέβαιον δὲ ταπεινὸν πρὸς τὸ ἐκείνου τὸ ἐμὸν ὅνομα! Ἅλλ' οἱ ἀγαθοὶ
ἐκλογεῖς μου οὐδόλως ἀπεθανόσωσαν, ἀποφασίσαντες δὲ καὶ τῇ διαταγῇ τῆς Προσωρινής Κυβερνήσεως νὰ μὴ ἀπει-
θήσωσι, καὶ τῶν πρὸς ἐκλογὴν δῦο πληρεξούσιον δικαι-
ωμάτων αὐτῶν νὰ μὴ παραδεχθῶσιν, συνέθεντο. Πρῶτον
μὲν καὶ κατὰ τὸ ψήφισμα πληρεξούσιον νὰ ἐκλέξωσιν ἐμὲ,
δεύτερον δὲ τὸν Ἐπιτουπόλει χιλιογενέστατον Κ. Δημ.
Βερναρδάκην, περὶ τῆς παραδογγῆς τοῦ ὅποιον ἔμελλεν ν’ ἀπο-
φασίσῃ ἡ Ἐθνικὴ Συνέλευσις. Γενομένης λοιπόν τῆς δια-
λογῆς τῶν ψήφων τὴν 3 Δεκεμβρίου, ἀνεδείχθην πρῶτος
πληρεξόσιος τοῦ Πανεπιστημίου ἅγου, δεύτερος δὲ ὁ Κ.
Βερναρδάκης, ὁμορθέαν δὲ τὴν ἐκλογήν ἐπεκύρωσεν ἡ Συν-
έλευσις μετὰ μαχρὰν συζήτησιν, τὴν 3 Ἰανουαρίου 1863,
κατ’ η Ἐθνικὴ Κυβερνήσεις ἐπὶ τῷ ψηφίσατο αὐτῆς
ἐμμένουσα, ὑπὲρ ἓμου καὶ μένου ἐπέτρεψε τῷ Νομάρχῃ
νὰ ἐκδώσῃ εἰσιτήριον.

Οἱ δ’ ἐκτὸς ὑμογενεῖς, ὥσιν ἡμιλλωτοὶ ὅπως μὲ τιμῆ-
σωσίν, ἀπὸ πολλῶν πόλεων ἐπέστεκλον μοι, δεῖ μὲ εἶχον
ὑποψήφιον: ἐξελέγχθην λοιπὸν καὶ ἐν 'Αδριανούπολει, καὶ
Φιλιπτούπολει, καὶ Πύργῳ, καὶ Βηρυτῷ, καὶ Κύπρῳ, καὶ
Δαμασκῷ, καὶ ἐπεκυρώθησαν αἱ ἐκλογαὶ αὐτοὶ, ἀρ’ ὅν
παρατήθην ἐν τῇ Ἐθνικῇ Συνελεύσει ἀκολούθως, προτι-
μῆς τῆς τοῦ Πανεπιστημίου. Ἀλλὰ καὶ ἐν Ἀλαο-
δρείᾳ τῷ μεγαρῷ Κωνστ. Κανάργη συνεξελέγχθην, καὶ
ἄλλων προσώπων, καθ’ ὅν πολλαὶ προσετήθησαν κατὰ
τὴν ἐκλογὴν παρανομοῦντα, προτιμήθησαν αἱ ἐκλογαὶ καὶ
ἐν ἄλλαις τις πόλεσιν εἶχον μὲ ὑποψήφιον, βραδυναμῶν
ἐμός τῶν ἐν αὐτοῖς ἐκλογῶν καὶ γνωστὸν ἦδη γενομένου
ὅτι ἔμενον τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου πληρεξούσιος, οἱ
κατ’ αὐτὰς ἐκλογεῖς μου ἐπὶ ἄλλους ἐδωκαν τὰς ψήφους τῶν.

Παρέστη μοι λοιπὸν περίστασις ὅπως τὰς ἀρχὰς ἐκεί-
νας ἃς ἀπὸ τῆς ἔδρας τοῦ Πανεπιστημίου ἐκήρυξε, καὶ ἐν τοῖς συγγράμμασι μου ἔξεσε, ἀπὸ τοῦ βῆματος τῆς Ἑλληνικῆς Συνελεύσεως πρακτικῶς ἐφαρμόσω. Ἐπέτυχον ἄρα γε; ἄλλοι θέλουσι κρίνεις τὸ ἐπ' ἐμοὶ τοῦτο μόνον λέγω, ὅτι οὔτε φίλία, οὔτε ἔχθρα, οὔτε φόβος, οὔτε ἰδιοτέλεια, οὔτ' ἄλλο τι πάθος ταπεινὸν ἐμπνεύσει ποτὲ τοὺς λόγους μου, ἢ κατευθύνει τὴν ψηφόν μου. Αἱ στενογραφοῦμεναι ἀγορεύεις μου μαρτυρήσουσιν εἰς τὸ μέλλον ἄν ἀλήθειαν λέγων. Μάλιστα δ' ἡ ἀπροκάλυπτος ὑπὲρ τοῦ κατ' ἐμὴν κρίσιν ὁρθοῦ καὶ δικαίου ὑπεράσπισις, κἀ̂ν τοῖς ἔχθροις μου πρόσφορον κατ' ἐμοὺ λαθὴν εἰς συκοφαντίαν ἔδη, κἀ̂ν κατὰ τοῦ ἰδίου μου συμφέροντος ἀποδαίνη, κἀ̂ν τοὺς φίλους μου δυσαρεστῆ, κἀ̂ν πρὸς τὴν ἐφήμερον κοινήν γνώμην ἐναντιοῦται, κἀ̂ν τέλος τὸν ὄρθιον ἢ τὴν ἀποδο- κιμασίαν ταύτης, ἢ ἐκεῖνης τῆς πτέρυγος τῆς Συνελεύ- σεως προκαλῆ, καταδείξει μὲ όμοι ὅταν τὰ πάθη συγά- σωσιν, ἄνθρωπον οὐχί φατριῶν καὶ κομμάτων, οὐχὶ δουλιλον φιλαυτίας καὶ φιλαρχίας, καθόσον πρὸς οὐδεμίαν ὑπο- σκοπω ἔξουσιν, ἀλλ' ὑπηρέτην τῆς πατρίδος. Ἰσως κατὰ τὰς κρίσεις μου σφάλλω, πάντως όμοι, καὶ πρὸς τοῦτο μαρτυρῶμαι τὸν καρδιογνώστην Θεόν, ὑπὸ καρδίας καθη- ρᾶς καὶ αἰσθημάτων ἁγνῶν ἐμπεπευσμένος πολιτεύμαι. Ἐξῆγειρα ἔχθρων κατ' ἐμοὺ ὑπλα, καὶ αὐτῶς τὰς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ παραδόσεις μου διὰ των ἔξωθεν στρατο- λογηθέντων περιτριμμάτων ἀπεπειράθησαν οὗτοι νὰ ταρά- βωσιν, ἀλλ' οἱ καλοὶ τοῦ Πανεπιστημίου φιοτηται ἐδίδαξαν αὐτοὺς, ὅτι κάλλιον παντὸς ἄλλου κρίνουσιν οὗτοι περὶ τῶν αἰσθημάτων μου, καὶ τὴν μεγαθρίαν τῶν εἰς σιγήν κατεδίκασαν. Οὕτω συνετρίβησαν οἱ ἔχθροι μου ὑπὸ τὸ κράτος τῆς ἀλήθειας' οὗτος ἐμαυτῷ οὐδὲν κακὸν ἢ φαῦλον 5.
συνειδώς ἀπὸ τοῦ βήματος τῆς Ἑθνικῆς Συνελεύσεως ἀγο-
ρεύων τὴν 8 Μαΐου προοδέλπασα αὐτούς εἰπὼν «ὁ βουλό-
» μένος ἐλθέτω ἐπὶ τὸ βήμα τούτο νὰ μὴ ἀναφέρῃ, τὸν
» δ’ ὑπὸ τὸ βήμα τούτο ὑδραίζοντα περιφροῦ, διότι θεωρῶ
» τὴν τιμήν μου ύπεράνω πάσης γαύλης συκοφαντίας. Ὡς
» βράχος ἱσταμαι, αἱ ὀρείς τοὺς πόδας μου προσκλύζου-
» σιν, ύπεράνω δὲ τῶν ποδῶν μου δὲν ἀναβαίνουσιν. Ὡς
» βράχος ἱσταμαι, ὅστις δέχεται ευκολότερον ἄρρον. Ὁ
» βράχος μὲν ἐκλόγητος, ὁ δ’ ἀφρός συνένυται, ταχέως
» χανεται.» Δὲν ἄρνομαι, ὅτι αἱ λέξεις αὕτη ἐνέχουσι τι
ὑπεροπτικὸν, ἀλλ’ ὑπάρχει τι ὑπερηφανώτερον ἄνδρός τιμίου
ἀπολογουμένου;
Τὸ ἡμερολόγιον τῆς ἐν τῇ Ἑθνικῇ Συνελεύσει πολι-
tείκος μου αὐτὴ ἡ τὰ στενογραφήματα τῶν λόγων περι-
λαμβάνουσα «Επίσημος Έφημερις τῆς Συνελεύσεως»
περέχει, ἐφ’ ὑ’ ὀδ’ ἐπιχειρῶ τὰ κατ’ αὐτὴν νὰ ἐκθέω.
Καταλήγων ἐνταῦθα τὰ τοῦ μέχρι τοῦ διὸ μου αὐτὸ-
βιογραφικὰ ταῦτα ἀπομνημονεύματα, ἀπερ προχάδην, καὶ
ἐν ἐπὶ μόνον ἡμέρας συνέγραψα, δύο μόνων ἐτὶ περιστά-
σεων μνησθῆσομαι. Ἡς ἐστι δ’ ἡ πρώτη μέλος τῆς ἐπὶ τῶν
ἀνακτώρων Εἰσπροσβῆς διορισθῆς κἀγὼ μετὰ τῶν Κ.Κ.
Δημ. Τριγγέτα, τοῦ καὶ στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ τῶν ἀνα-
κτώρων ἀπὸ τῆς 11 Οκτωβρίου διορισθέντος, Κων. Ν.
Δοσίου, Εὐθυμίου Κεχαγιά, Παύλου Καλλιγά καὶ Ἀλε-
ξάνδρου Γ. Σουτζου, ἐγνωρίσθην μετὰ τοῦ Κ. Χομπέσχ
πρέσβεως τῆς Βαυαρίας ἐπί Οονων, ὅστις προετεινὲν μοι
ν’ ἀνάδεξθω ὡς δικηγόρος ἀς εἰχὲν ἐνταῦθα ὁ Βασίλεις
Ὁον διαφόρας καὶ περὶ τοῦτων μὲν ἰκανὰ εἶπον ἐν τῇ
Συνελεύσει τῆν 8 Μαίου, ἀλλ’ ἐκεῖνο ὅπερ δὲν εἴπον ἀπὸ τοῦ
βήματος εἶναι τὸ ἔξος τῆς 18 Ιανουαρίου ἐν. ἔτ. ἤπωρον.
ἐμὸι ὁ Κ. Hompesch, ἀφοῦ δὲ περί τῶν ἀπαίτήσεων του τε Κ. Καλλιφουρνᾶ ἐγένετο ἡμῖν λόγους ὡς καὶ περί τῶν του Σταϊκουπόλου κατὰ τοῦ Ὀθωνος, μετέπεσεν ἡ δημιούργησα εἰς τὰ πολιτικά. «Βλέπετε, εἶπεν ὁ Κ. Hompesch, ὡς ἡ Ἀγγέλια δὲν δύναται νὰ Σἀς δώσῃ εἰς Βασιλέα τὸν Ἀλφέβον, λίαν ἡ ἁμρήσολον εἶναι ἄν άλλος τις ἐβγήμη τὸ στέμμα πολιτικὸν, λοιπὸν νομικῶς εἶναι νὰ μὴ ἀποκλείσῃ τὸν Βασιλικὸν ὁμολογία τῆς διαδοχῆς, διότι ἄν Σὰς ἔπταισεν ὁ Ὀθων, τί ἐπάσαι τοὺς ἄλλους ἄνεμον ἤγειρεν λόγως τῆς Ἱστορίας;» — «Πιστεύσατε με, Κύριε Πρέσβυ, ἀπό της της ἔγω, ὡς δὲν εἶναι πιθανὸν νὰ βασιλεύσῃ, αὕτης ὁ τῆς Τουρκίας Σουλτάνος ἐπὶ τῆς Ἐλλάδος, ἀλλο τόσον πιθανὸν εἶναι νὰ καθίσῃ ἐπὶ τοῦ ὁρόν τῆς πατρίδος μας πρίγκιπις Βασιλεύς.» — «Καὶ νομικῶς, ἐπανέλθηκεν ο Κ. Hompesch, ὡς εἶναι πολλοί πληρεξούσαι τῆς γνώμης Σὰς, Κ. Σαρίπολε;».— «Πάντες, νομικῶς, βεβαίως ἐμῶς τὸ ἐνοικία ἔλον». — Ἐξ ὀροταιῶν ὁμολογία του Κ. Hompesch, ἐθνικήτηρην, δὴν ἡ ἡ ἔπιστοιχαν γιαρίς το ἀνακοινώσω εἰς οὐδένα τὸν σχόλον μοι ἀνέδειν τὸ βήμα, εἰς ἱγανὸν τὸ τῆς 19 Ἰκανοκρισίου ψήφισμα, ὁπερ συγχωνευόντας μετʼ ἄλλων, ἀπερ μετʼ ἐμὲ ἄλλοι πληρεξούσαι συνέταξαν, φόβῳ μὴ ἄξιωθω μόνος τῆς τιμῆς ὡς ἐπὶ τῇ προτάσει μου κατελύθη ἡ δυναστεία του Βασιλικοῦ οἰκοῦ, ἐπεφημίσθη ἀείθαμερον.

'Ὅτι ἡ πρόνοια αὕτη, ἡν Ἐλκαθον, ὑπήρξε σωτήριος, τὸ ἀπεδεικνύεταν τὰ μετʼ ὁλίγον ἀποκαλυφθέντα Βερνακια, ὡς δὲ τὰ μάλιστα δυσάρεστος ἐγενόμην τῷ Κ. Hompesch καὶ τῷ Ὀθωνο, εἶναι, ὡς ὁ μὲν Κ. Hompesch ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης πάσαν μετʼ ἐμοῦ σχέσιν διέκοψεν, ὁ δὲ Βασιλεύς Ὀθων, ὡς εἶναι πρὸ τερον ἡμέρας μ. ἐξήγησα διὰ δικη-
γόροντος, δέν μοι ἐστείλε τὸ τῆς πληρεξουσιότητος ἔγγρα-φον. Σχολίων, ὡς ἔμοι δοκεῖ τὰ τοιαῦτα δὲν χρῆσουσιν.

Ἡ δ’ ἐτέρα περίττωσις ἐστίν αὕτη ἀπὸ διετίας περί-
που ἐγνήσειν ἡ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ἔδρα τοῦ Ποινικοῦ
δικαίου, θανόντος τοῦ Κ. Σπ. Πηλληκαία ὑποργῶν κατὰ
Μάρτιον ἐν. ἐτ. ὁ Κ. Κωνστ. Ν. Δόσιος παρεκάλει με ὅτι
ἀνταλλάξω τὴν ἔδραν μου πρὸς τὴν τῆς Ποινικής νομοθε-
σίας, ἀντιλέγοντός μου δὲ καὶ πολλοῖς ἄλλους ἰκανοὺς πρὸς
ταύτην ὄνομαστι προτείνοντός μου δ. Κ. Δόσιος ἐπέμενε
λέγων, ὅτι οὐδὲν ἄλλον ἰκανότερον ἔμοι κρίνει καὶ δὲ
θεωρεῖ παράληψιν τοῦ γρέως του νὰ μη μ’ ἐξαναγκάσῃ ὡς
φίλος νὰ δεχθῶ, πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ιδίαν χεῖρας προσ-
θεῖς ἐλαβε τέλος τῆς ὑπότασεως μου, τὴν δ’ ἐπισφάλει
13 Μαρτίου 1863 ἐκκοινοποίησε μοι τὸ τοῦ διορισμοῦ μου ὡς
Καθηγητὴν τῆς Ποινικῆς Νομοθεσίας θέσισμα. Ηπιπάθην
τὸν διορισμόν, γενόμενον μοι μάλιστα κατὰ τὴν τῶν γενε-
θλίων μου ἡμέραν. Ὅποια σύμπτωσις! τὴν 20 Ὀκτωβρίου
γενέθλιον τῆς Ἀριάδνης ἡμέραν ἐπανηλθοῦν ἐν τῷ Πανε-
πιστημίῳ, τὴν δὲ 13 Μαρτίου ἐμὴν γενέθλιον ἡμέραν διω-
ρίσαθην εἰς τὴν τῆς Ποινικῆς Νομοθεσίας ἔδραν. Καὶ αὐτῆς
χαθήκον ἡθεώρησαι νὰ σπεύσω τοῦ νέου καθήματος μου τὴν
ἐναρξίαν, ὡς καὶ ἐγένετο τὴν 11 Ἀπριλίου 1863 ἀμα
παρελθούσων τῶν ἔνεσι τῶν ἑρτίων τοῦ Πάσχα δια-
κοπῶν.

Τούντευθεν τ’ ἀπομνημονεύματα ἀλλοῦ
χαρακτήρα θέλουσι λάθει, διότι δὲν θέλουσιν ἀπλῶν τῆς
ζωῆς μου συμβάντων εἰσῆλθα ἀφήγησις, ἀλλὰ θέλω δώσει
αὐτοῖς εἰ δυνατόν καὶ τῆς φυχῆς μου αὐτῆς τοῦ μύχου τύ-
πον, αὐτὸς τὰς περὶ τῶν πραγμάτων σκέψεις μου, αὐτὰ
τῶν πράξεων μου τὰ κινητρα διατυπῶν. Μέχρι τούτου

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
άπλους τοῦ βίου μου ἱστοριογράφος ἐν εἰλικρινείᾳ τά κατ᾽ ἐμὲ ἐξεθέμην, καὶ τοῦ μὲν ἐξωτερικοῦ εἴδους μου τήν εἰ¬
χένα καὶ ἐν Παρισίω νέοι ἐτί ὄντος μου κατὰ τό 1838
δύο φίλου μου καὶ συμμαθηταὶ ἐποίησαντο ὁ μὲν Λ. Ηπει
ἰγνωρισμῆς ὁ δὲ Θεοφίλος Δενουε λιθογραφήσας, τό δὲ
1859 ἐν Τεργέστη, χρῆς δὲ 17 Δεκεμβρίου 1863 καὶ ἐν
Ἀθηναῖς φωτογραφικῶς ἐξετύπωσα, τῆς δὲ ψυχῆς μου ἡ
εἰκὼν αὐτὸς μου ὁ βίος, αὐτὰ τά συγγράμματά μου, αὐτὸ
τέλος οἱ στοχασμοὶ μου οὐς θέλω ἐκθέσει.
Εἰμι ἐπιρρεπὴς πρὸς ὄργην, ὅταν ἐξετίνης ὑπὸ τῶν
συμβαίνοντων προσβάλλωμαι: ἡ χαρά πολὺ σπανίως κατα-
λαμβάνει με ἔλον, ίσως τὰ πολλά τῆς νέοτητός μου παθή-
ματα ἐχαλάρωσαν πολὺ τὴν πρός τά εὐφρόσυνα αἰσθήσιν
μου, πολυναντίον ἕμως ἡ λύπη μὲ κυριεύει ἔλον, μάλιστα
δ’ ἀδύνατος εἰμι λίαν εἰς τὸ υπομένειν τάς τῶν οἰκείων μου
θλίψεως. Πλήρους ἀπολαύων ἐν οἴκῳ εὐδαιμονίας, καὶ ὡς
οὐδένας σφοδροὺς πάθους κατειλημμένης τῆς ψυχῆς μου,
διὰγω βίον ἂνετον καὶ πάσης δυσαρέσκειος ἀρετῆς ἔλευ-
θερον; εὐθέτως καὶ ἀρθόνως παρίζομαι τά πρὸς διατροφὴν
τῆς οἰκογενείας μου, διὰ σώφρονος οἰκονομίας τὸ μεῖζον
τοῦ κέρδους ἀποταμεύεται μοι πρὸς ἀποκατάστασιν τῶν
τέχνων μου. Οὐδένα πρῶς ἐγὼ ποιοῦμαι ἔχορον, ἐὰν δὲ
τίς μοι γένηται, ἀποτολμῶ τὸν πρὸς αὐτόν ἀγώνα εὐθαρσῶς,
ἐν οἰκῇ δὲν ὑπὲρ ἐμὲ καταστάσει, ἐὰν ἕμως μοι
teλήνη τῆς δεξιάν, δέχομαι αὐτὴν καὶ οὐδόλως μινησικακῶ
τοῦ λοιποῦ τήν προτέραν ἐνθυμούμενος ἔχορον. Εἰμὶ δ’
eis ἄξον ἐπικρινής καὶ ἐπεθύμουμι ἐὰν δύνατον οἱ πάν-
tες ν’ ἀναγινώσκωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ μου. Ἡγῆς τὸ σῶμα,
oὐδένα φεύγω πάνω, ἐπιμονὴ δ’ ἀκαταθλήτηρ χρώμενος,
ei ti epικεφαλήσω sefíno eis péras, ἀδυνάτοις ἐμῶς οὐκ ἐπι-
χειρῶ, τὴν δὲ κατ' ἐμαυτὸν χαραχθεῖσαν ὅδὸν τοῦ βίου εὐχαρίστως διατρέχω.

18 Αὐγούστου 1863. — 'Δια τῇ εἰσόδῳ μου ἐν τῇ Συνελεύσει φοβερὰ ἡγέρθη κατ’ ἐμοῦ θύελλα, καὶ ὅμως πολὺς δὲν παρήλθε χρόνος καὶ ἡ θύελλα κατευνάσθη, μάλιστα δὲ καὶ μετετράπη εἰς εὐμένειαν. Τὰ στενογραφήματα μαρτυροῦσιν ὅτι οὐδεὶς τῶν ῥήτωρῶν ὅσον ἐγὼ ἐν ἀρχῇ τοῦ πολιτικοῦ τοῦ σταδίου τοσοῦτον ἐτυγχανόν ἀποδοκιμασίων, τοσοῦτον δὲ εὐφημιῶν ἀκολούθως. Τὸ παράδοξον τούτο φαινόμενον ἔξητο ταῦτα νὰ ἐξηγηθῶ, ιδοὺ δὲ ποιὰν ἐφημην αὐτὸ πάνω. 'Αγόρευσα τὸ πρῶτον ὅπως ἀμ' ἀναφαινομένη τὴν ἴδεαν τοῦ αὐτοχθονισμοῦ πολεμῆσαι ἔστι τῶν πληρεξούσιων δὲν κατείχοντο ὅπ' αὐτής, ἐδυσχέραινον κατ' ἐμοῦ, διότι ἔρριψα ἐν τῷ μέσῳ ζήτημα ὅπερ ἀνέξει πληγὴν μόλις ἐπουλωθεῖται ὅποι δ' ὑπὸ τοῦ φρονίμους, τοῦτο οἰστρηλατοῦντο, διότι κατέπνιξα τὸν δαίμονα τοῦτον τῆς διαφέρεσις ἀμα ἐπηρεαντα, καὶ δὲν ἔσθωκα αὐτῷ τὸν καρον ὅπως στρατολόγησή. 'Η παρ' ἀμφιτερὼν τῶν μερίδων τούτων ἀποδοκιμασία τῶν λόγων μου μακρὰν τοῦ νὰ μὴ καταληϊνῇ μ' ἔγχρωτον ὅτι ὁμοθυμαδούν ἀπεδοκιμασία η ἴδεα τῆς διαφέρεσις, οὐδεὶς δ' ἐτόλμησε πλέον νὰ ἐγείρῃ λόγον περὶ τοῦτο τοῦ, εἰμή εἰς καὶ μόνος κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 10 Ἰουνίου, τοῖς ὑπὸ τοῖς κατὰ τοῦτο ὁμογενῆς ἀποδοκιμασία ἡναγκάζη ὅπως σύστη ἐκατὸν νὰ μετατρέψῃ τὰ περὶ ἐπεξερχόμενοι ὅπ' αὐτοῦ φηλέντα εἰς ὅθρες κατ' ἐμοῦ προσωπικὰς άι ὅθρες ὅδολοις μ' ἔσβησαν, παρὰ τοῦτο μάλιστα ἀντρόπου ἐξεγερθείς, ἀλλὰ τὸ σκανδαλώδες τῆς διαφέρεσις ζήτημα δὲν ἁνεπτύχθη. 'Ἐπάρχει,
δὲ καὶ ἄλλος λόγος λύων τὴν ἀπορίαν ὁλίγαι τῶν πλη-ρέξουσιν μ᾽ ἐγνώριζον οἰκείως, οἱ δὲ ἄλλοι οίνον τινα ὑπέρ-μαχον τοῦ ἐναντίου αὐτοῖς χόμματος ἔθεσαν με, ἐπειδὴ ὁ ἡ εἰλικρίνεια μεθ᾽ ἦς καὶ αὐτῶν ἀντιφρονοῦντων ἐλά-λουν δυσηρέστει αὐτούς, δυσμενῶς καὶ ἐμοὶ διετέθησαν, ὅτε ὦμοι εἶδον ἐν ἄλλη περιπτώσει, δι᾽ αἰτίας αὐτῶν πρός με διακειμένων συνετάχθη ὅμως ἐγώ πρὸς αὐτούς, διότι ἡ συνείδησις μου ἐπειδὴ με ὑποτιθήκην τὴν ὅρθην ἡσαΐας γνώμην, τούτῳ δὲ φίλους μου ἀδίκοντας ἔξη-λεγον, ἐπεισοδιασαν καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ ὑποτιθήκην τῶν λόγων μου ἀκουοῦ-σιν. Οὐδένα ποιοῦμαι λόγον περὶ ὅλην τινῶν φθονηρῶν ὀσινότων ἐμμένουσιν μισοῦντες με ἄνευ αἰτίας, διότι καὶ Ἑὐριπίδην, "μισοῦσιν αὐτοὶ χείρονες περικότες", οἰκτείρω ἀντοὺς, διότι οἱ ὦν τῶν φαύλων τῆς ψυχῆς παθῶν ὁ φθόνος εἶναι τὸ ὑπὲρ πάν ἄλλο τὸν φθονοῦντα βασανίζω, ἥκιστα δὲ τὸν φθονοῦμεν βλάπτων. Γνωρίζω δὲ ἐκ πειράς, ὅτι μόνος ὁ ἐπαίνων ἁξιός ὑπομένει ἀκοῦων ἄλλους ἐπαί-νουμένως.

Οὔτε μὲν εὐφρηκεῖ με ἡ μία τῆς Συνελεύσεως πτέρυξ, ὅτε δὲ ἐπευρηκεῖ με ἡ ἐπέρα: πρὸς ἀμφότεροι τὰς εὐφρη-μίας ἀδιαβροῦν, εἰς μόνης τῆς συνείδησεως μου τὴν ἐπιδο-κιμαίαν προσέχω, καὶ αὕτη μὲ ἀρχεῖ.

Ἡ παρρησία οὐδέποτε τούτῳ ἄλλους ἐξαλαφεῖν, ἐνίοτε τῷ μετέρχομενῷ αὐτῷ ἐπιζήμιος ἐγένετο, αἰέποτε ὦμοι ἐτί-μησαν αὐτῶν.

Ὅστις ἐκτὸς ἐαυτοῦ τὴν ἐυλαμβανομένην ζητεῖ, φάσμα οἰ-χόμενον διώκει, ὁ δὲ ἐντὸς ἐαυτοῦ ζητῶν αὐτήν αἰέποτε εὐ-ρίσκει.

Μωρὸς μὲν ὁ μηδέποτε συμβουλάς δεχόμενος, τούτου
δὲ μωρότερος ὁ ἀείποτε ταῖς τῶν ἄλλων συμβουλαῖς ἐπό-
μενος.

Ὁ ἀείποτε ὡς καὶ ὁ μηδέποτε αὐτάρκεσιν κακός.

Φίλον μὲν ἰδία ἐπιτίμα, ἐχθρὸν δ' ἀπόντα μηδέποτε
κακοὺς λέγε.

Ἡ τῶν ἁρχαίων μελέτη γῆς ἐριθώλακος ἐπιμελής ἐστι
καλλιέργεια.

Ἐπιγείου ποιήσεως τέλος ὁ γάμος, οὐρανίας δ' ἁρχή.

Ἀνὴρ περὶ οὖ μηδείς καλὸς ἢ κακὸς γίνεται λόγος ἂλλιος; ἂλλια δὲ γυνὴ ἢ περὶ ἢ ἡκτὸς τοῦ αὐτῆς ὦκου γίνεται
λόγος.

Μηδὲν τῶν ἐν ὅικῳ μικροῦ λόγον ἄξιον χρῆνε.

Σπείρε τὸ καλὸν, Θεῷ δὲ περὶ τῆς βλαστήσεως μελήσει.

Ἄτελεῖς τὸ σύγγραμμα ἐφ' ὧν ὁ συγγραφέας ἀρέσκεται.

20 Αὐγούστου 1863. Ἡ τῶν Θείων Γραφῶν ἀνά-
γνωσις τοὺς μὲν δυστυχοῦντας παρηγορεῖ, τοὺς δ' εὐτυ-
χοῦντας, οὐθ' ὑπερφρονεῖν, οὔτ' ἐκπεπταμένοις εὐφραίνει
σθαι, ἀναγκάζει.

Ἄσεβημα μέγιστον λογίζομαι δυνάμενος αὐτὸς ἐγὼ
ἐκπαιδεύσαι τὰ τέχνη μου εἰ μὴ τούτο ἐποίουν· πῶς γὰρ
παρὰ μισθῶν διδασκάλων δύναμι χαίτειν εἰσφορὰν τῶν
νων οὐς ἐγὼ φεύγω; ὅποιας δ' ἐγὼ παρητούμην ἂν τέρψεως
καὶ ἡδόνης τὸ ἱερώτατον καὶ φυσικῶτατον τῶν καθηκόντων
τῶν γονέων ἄλλοις ἀνατιθέμενος, τὴν δὲ καρδιὰν τῶν τέχ
νων ἐξαναγκάζων ἄλλοις εὐγνωμονεῖν, ἔμαυτοι κατὰ το-
σοῦτον ἀπαλλοτριῶν;

Πολλάξις λαλήσας μετενόησα, οὐδέποτε δὲ γράψας.

Εἴπερ ὁ αὐθαρίστος καλὸς τοῦ ἐπιμετρηθέντι αὐτῷ ὑπὸ
tοῦ Θεοῦ χρόνῳ ἐχρῆτο οὐκ ἂν ἐμεμψιμοεῖ ἐπὶ τῷ βρα-
χεῖ τοῦ βίου.
Δύο μόνοις ἔσχον φίλους σαφεῖς, τὸν Πατέρα καὶ τὴν Σύζυγον.
Οὐδενὸς οὕτ’ ἀνώτερον, οὕτε κατώτερον νόμιζε σαυτόν.
Τὰ δάκρυα καθαρμός εἶσαι τῆς ψυχῆς.
Καὶ φεύγῃς τοὺς κακοὺς μὴ ἄκυνε εὐποιεῖν αὑτοὺς.
Τὸν κακῶν ὁ βίος μάθημα ἐστώ σοι πρὸς ἀρετήν.
Τὸ χρηματίζοντες ἀπὸ αἰσχρῶν ἢ ἀδικών ἐμπρήσιμῶν ἐστὶ συλλέγειν ὄλην πρὸς καταπτυπόλησιν τῆς καὶ ἀπὸ τῶν δικαίων πορισθείσης οὐσίας.
Ὁ ἑαυτὸν αἰσχυνόμενος οὐδένα αἰσχύνεται καὶ οὐδένα κατασχύνει.
Δίδοις μὲν χάριν ἐπιλάθου, λαμβάνων δὲ ἐσχεί μέμνησο.
Τάς μὲν εὐτυχίας προσδέχου ὡς ἔργου ἀγαθοῦ ἐνεκεν ἀμοιβήν ἀπὸ Θεοῦ, τὰς δὲ δυστυχίας ὡς κέντρον πρὸς τὰ καλά.
Μηδέπτετο’ ἐπὶ δυσπραγίας, ἢν οὐχ ἀπὸ σαυτοῦ προὐκάλεσας, δυσφόρει, ἀρραβῶν γὰρ αὐτή ἀπὸ Θεοῦ μελλούσης εὐπραξίας.
Τέχνοις κράτιστον παράδειγμα οἱ γονεῖς.
Μεταξὺ συζύγων τῶν μυστικῶν μελλούσης ἀριθδῆς ἐστὶ σπέρμα.
Δειλαία πώλις ἂς οἱ πολίται ἑαυτοὺς μάλλον ἢ ἐκείνην φιλοῦσιν.
Μεῖζονα ἀπὸ τῆς λύπης ἢ ἀπὸ τῆς χαράς προσδέχου τὴν ὀρέλειαν.
22 Ἀὔγουστοῦ 1863.—Μόνον οἱ μωροὶ κολαχεῖαι ἀλίσκονται.
Ὁ ἀγαν μειλίχιος ἐν λόγοις φειντός, δηλητήριον γὰρ ἐν καρδίᾳ κρύπτει.
Φεύγε τὸν δάκρυσι χειμένοις μὴ συγκινούμενον· τὸν

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ζώα κακώς ποιούντα· τόν παιδίων παιδιαίς, ἡ λόγοις, ἡ μειδιάμαιν μὴ θελγόμενον· τόν ἀνθετεί μὴ τερπόμενον· τόν μουστική μὴ κοινωνοῦντα· τόν ἐν οἴνῳ λοιδοροῦντα· τόν ἄλλων ἐπαινομένων δυσφαροῦντα· τόν πάντα, κακώς λέγοντα· τόν ἐνώπιον γυναικῶν ὑποπτόμενον· μάλιστα δὲ πάντων τὸν φίλον ἀπόντα κατηγορούμενον μὴ ἀμωβόμενον.

"Ο, τι σαρώς γινώσκει τις καὶ σαρώς γράφει καὶ λέγει.
Καλώς λέγων τὸν κακώς λέγοντα σε ἕκδικον.
Περίττας φεύγε διαπάνας, πρὸς δὲ τὰς ἀναγκαίας μηδὲνοποτε γλίστρως ἔχε.
'Αληθείς σοφοί γνώρισμα τὸ ἐν λόγοις καὶ τρόποις ἀπέριττον.

7 Σεπτεμβρίου 1863. — Τὰ πάθη ἐδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς ὡς ἀφορμὴν πρὸς ἀσκησιν τῆς ἀρετῆς· εἰ δὲ ἕν ποτε δυνατὸν ὡστε τις νὰ καταστήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔλως ἀπαθὴ πρὸς τὰ συμπίπτοντα, κατὰ τὸ τιούτος ἦθελε διαφέρει τοῦ λίθου;
'Ο βουλόμενος σώφρονα ἔχειν τὴν γυναῖκα αὐτὸς πρὸς αὐτὴν σεμνὸς ἔστω.
"Ὅσῳ πλείους ἀληθείας γινώσκει τις κατὰ τοσοῦτον ἐν ἐλευθερίᾳ ἐξαιρέται.
'Ο Θεὸς ἐξαιρέτως ἐλεύθερος, διότι ἐστὶν αὐτὴ ἡ ἀληθεία.
"Ὡς ἡ ἀπολύτως ἀληθεία οὐσί καὶ ἡ ἀκριβῆς τῆς ἐλευθερίας γνώσις ἀδύνατον νὰ πράξῃ τὸ κακόν.
Τὸ κακὸν οὔδὲν ἀλλο ἐστὶν εἰμι τῆς ἀληθείας ἀρνησίς.
Φωτιζόμενον τοῦ συγκροτοῦντος τῆς πολιτείαν λαὸν εὑρύνεται τῆς πολιτείας ἡ βάσις, ὡσφ δὲ εὐρυτέρα ἡ βάσις τοσούτῳ καὶ τὸ ὀικοδόμημα στερεώστερον.
Ό φόβος ἀνθρώπων ἔλευθερον ἀνοίκειον ἡμέλους λογίζεσθαι ἔμαυτόν διυστυχέστατον εἰ μή ἐφοδιώκτω τὰ τέκνα μου, διτὶ δὲ προσπαθῶ νὰ ἐμπνεύσω αὐτοῖς ἐστίν ἀγάπη, πίστις καὶ φιλοτιμία.

Συμπαθῶν τοῖς τέκνοις μου πλείστας παρ’ αὐτῶν ἀληθείας ἐδιδάχθην.

Πάσαν μὲν εὐπραγίαν ὡς ἀπὸ Θεοῦ προσδέχομαι, πάσαν δὲ δυσπραγίαν σωτηρία καταλόγιζε.

Νέαν λάμβανε τὴν σὺζυγον, λαβὼν δὲ συγγήρασον αὐτή.

Ἡ πενία τὸ καλὸς χρησθαὶ τῇ εὐπορίᾳ μ’ ἐδίδαξεν.

12 Σεπτεμβρίου 1863. — Πάσα δημοκρίτος πρὸς τὸ αὐτὸν καταστήσας τύραννον σκοπεῖ: ὃ δ’ ἀληθῶς φιλόπατρος οὐδέποτε τὰ ἢδιστα συμβούλευε, διότι ἰδίων τὸ ἢδιστα εἶναι καὶ βέλτιστα.

Ὡς ταχιστή τοῦ δημοκρίτου ἡ νίκη, οὐτώ καὶ ἡ πτώσεις ταχιστή.

Οἶα τις ἐταῖρα παρὰ μεθύουσι χάριν ἔχει, οὕτω καὶ οἱ δημοκρίτος μεθύοντας ἐκβαχχεύει. Ὅ δὲ φιλότιμος οἶα τις σεμνὴ σὺζυγος ἀπέριττος ἐν παντὶ περὶ τῶν συμφοροστάτων τῇ πόλει σωφρόνως σωφρονοῦσι βουλεύεται.

Τὸ σιωπὴν τὸν ἰδιώτην, φρόνιμον πολλάκις: τὸ σιωπὴν ἐμὸς τὸν πολιτευόμενον, ἀείποτε ἄνανδρον.

Ὁ διδάσκαλος τρόπῳ βίου μᾶλλον ἡ λόγος ἡγεῖσθω.

Τὸν αἶθιον τιμήθη θηρεύουσιν αἰ τιμαὶ ἀς αὐτοὶ φεύγει, καταλαβοῦσα δ’ αὐτὸν μένουσιν αὐτῷ: τὸν δὲ φαύλον θηρεύουσα αὐτῶς φεύγουσιν, εἰ δὲ ποτ’ ἐξαπατήσης καταλάβῃ, διαφεύγουσιν αὐτόν ἀφείσεται τὴν θύραν ἵππομενῆν, δι’ ἢς τάχιστα ὑπεξέρχεται ἡ αἰσχύνη, ὅπως ἐσμὲ μείνῃ σύνοιχος αὐτῷ.

5 Ὀκτωβρίου 1863. Σήμερον ἡ Ἔθνική Συνέλευσις.
σις ἐπραξεν ἔργον ἀντεθνικώτατον καταψηφίσασα δεικατη ἀποστέρησιν τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων τῶν κατὰ τὴν 1 Φεβρουαρίου 1862 Ὑπουργῶν Ἀθαν. Μιαούλη, Ἀνδρέου Γ. Κοουντουριώτη, Δημητ. Μ. Βότσαρη, Χαρ. Χρηστοπούλου, Εὐσταθίου Σίμου, καὶ Μιχ. Ποτλή. Ἡ πράξης αὕτη ἔσται ἀνεξίτηλος κηλίς διά τε τὴν Συνέλευσιν καὶ τὸ Ἐθνος, διότι κατεδίκασεν ἄνδρας ὅν οὐδόλως ἤκουσε τὴν ἀπολογίαν. Εἶναι δὲ πράξης ἀντεθνικῆ, άτε ἀσύμφοράς τῷ Ἐθνεί. Ὅ Βασίλεις ἡμῶν Γεώργιος εἶναι ἐπὶ θύρας, ἡ δὲ Συνέλευσις ἀνευ ὀδοῦ τινός, ἀνευ αἰτίας δικαιολογίας τὸ παράνομον τούτο, τὸ ὅκτρον τούτο καὶ πρὸς τὰς στοι- χειωδεστάτας τοῦ δικαίου ἀρχὰς ἀντιβαίνον μέτρων ἔδειξαν, ἀσύγγνωστον παραφοράν πάθους. Εἰγόν τὸν λόγον κατὰ τῆς προτάσεως ταύτης, ἦθελον συνηγορήσει ὑπὲρ τοῦ δικαίου, ἀλλὰ καὶ τὸν λόγον μοῦ ἀφήςεσε πιέσασα ὑπὸ τάν τρέσιον τὴν δικαιοσύνην καὶ ἐξεκθέσατα τὴν ἐλευθερίαν τοῦ βήματος. Εἰς μὴ μετανοήσῃ! ἀλλ' ἔστι τούτο δυνατόν; Κατ' ἢ μὲ ἐκεῖ ἔλας ἀπίθανον τῆς βίας ὁ καρπὸς δὲν δύναται εἰμὴ νὰ ἦναι πικρός. — Τὸ πρωτόκολ- λον τῆς ψηφοφορίας βεβαιών ἦλόγαντον, ἐτὶ οἱ νομονέ- στατοι καὶ ὑπὸ τοῦ παρατιθεμένου ἐμπερηφανίας πληρε- ξούσιοι κατεψηφίσαμεν τῆς προτάσεως ταύτης τῆς ἀνοσίας καὶ σικτρᾶς! ! Διὰ νέας παρανομίας γενομένης τὴν 8 Νο- εμβρίου 1863 ἀπέρριψε τὴν περὶ ἀνακλήσεως τοῦ ψηφί- σματος τῆς προτάσεως ταύτης ὁ Ανέκδοτός μοῖν ἄνευ ζυζητήσεως καθ' ἄ χελευε ο κανονισμός τῆς Συνελεύσεως.

Ἄνεκδοτή τὴν 10 Ὄκτωβρίου 1864.

11 Ὄκτωβρίου 1863. "Ἡσυχὸς κάθημαι ἐν τῷ γραφεῖῳ μου καὶ μόνος ἀναπολῶν ἐν γλυκυθύμῳ διαθέσει τῆς ψυχῆς μου τὴν εὐχλεῖα ταύτην ἡμέραν του 1862. ἩΩ!
τόσον ὁ Θεὸς εὐλόγησεν αὐτήν! ὅτι ουδὲν τελέσει ἐναγωνίαν μερίμνης κατεύχον τὸν νοῦν μου πέρυσιν ὅτε τοσοῦτο ἐνεργητικὸν ἐλάμβανον μέρος εἰς τὰ γενόμενα, ὡςον δὲ φαινότον προσμετέχει τῇ Ἑλλάδι τὸ μέλλον σήμερον. Πέρυσι πάντως οἱ ὀρθῶς ἠτενίζοντο ἐπὶ τοῦ Πειραιῶς ὅπως ἠδοησα τὸ ταχύτερον τοῦ Ὀλυμποσ φυγαδευόμενον, σήμερον ἐπίσης πρὸς τὴν αὐτήν ἥλατσαν πάντες ἠτενίζοσιν ὅπως ἠδοησα τὸ ταχύτερον τὸν Γεωργίου ἀρικνούμενον. Πέρυσι ἐγὼ ἀυτὸς ἐγραφα τῇ πρὸς τὸν Διευθυντή τοῦ ἀτμοδρόμου ἡ Ἄμαλια διαταγὴν ὅπως παραδῷ τὸ πλοῖον τῇ Προσωπικῇ Κυβερνήσει, ἐφετέρος δ᾽ ἐποιμάζομαι ὅπως ὅσοι μέλος τῆς Ἑπιτροπῆς τῆς Ἑθικῆς Συνελεύσεως ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ πλοίου, τὸ γλυκὸ τῆς Ἑλληνιδίας ἐνυπάρχει προσλαβόντος, ὡς πληρεξούσιος τοῦ Ἑθικού, κληρονομεῖσι μέλος τῆς μεγάλης προσθέσεως τῆς Ἑθικῆς Συνελεύσεως, προϋπαντήσω τῷ Γεωργίῳ. Πέρυσι ἀδέδακτον καὶ ἐπιρόθον τῆς Ἑλλάδος τὸ μέλλον, ἐφετέρος ὁ πρῶτος κρίκος τῆς ἐν ἐνυφέσει τοῦ σύμπαντος Ἑλληνικοῦ Ἑθικοῦ προστίθεται εἰς τὴν ἀλωσιν τῆς Ἑλλάδος, αἱ Ἰόνιοι νῆσοι ἀποτέλουσι μέρος τῆς Ἑλληνικῆς αὐτονόμου Ἑπικρατείας. Δὸς Θείᾳ τῇ Ἑλλάδι εὐκλείᾳ μέλλον, καὶ κατάστησον αὐτὴν μεγάλην καὶ ἄξιον τοῦ προορισμοῦ τῆς! Εὐλόγησον τὸν πρῶτον τῆς ἄγιον Σου ἐκκλησίαν οἰκοδομήσαντα λαόν! Σὺ τοὺς ἀποστόλους Σου ἐνέτεισας ὅπως εἰς τὴν γλώσσαν τοῦ λαοῦ τοῦτου γράφωσι τὸν Θείον Σου Νόμον. Ὁς λοιπὸν ἐν πρωτότυπο τῶν ἄγιον Σου λόγον ὁ λαὸς οὗτος μόνος ἀναγινώσκει, οὕτως ἀναδειξεῖν αὐτὸν πρῶτουτον ἄρετῆς καὶ σοφίας!

3 Ιανουαρίου 1864. Σήμερον περὶ τῆς πρωί τῆς ἠγιασμένη μοι ὁ υἱὸς μου Ἰωάννης. Ἡ Ἀριά-
δνη τους πρώτας τον τοκετού πάνους αίσθανθείσα ἦλθεν εἰς
tὸν κοιτώνα μου καὶ ἐξήγιερέ με, ἤν δὲ ἡ ὥρα 5 1/4, ἐνε-
δύθη καὶ ἐξύπνησα τους ὑπηρέτας, ἐπειδὴ δὲ τὸ ψύχος ἦν
δρμιμέτατον καὶ χιών ἐκάλυπτε τὴν γῆν παρῆγγειλα ὅπως
ἀπέλυσιν εἰς τὸ παρὰ τὴν οἰκίαν μου ἀμαξοστάσιον καὶ
ἐπισω ὁ ἡμέρημος ἕνα ζεύξας τὴν ἀμαξαν σπεύση εἰς τῆς
μαίας Καὶ Μαρκέττη καὶ φέρη αὐτὴν ἀλλ' αἱ ὁδοὺς ἐδει-
νοῦστο, πρὶν δ' ἡ φόλαση ἡ μαία προεύθηκε τὸ παιδίον, ἔθεν
ἐδέσθην ἐγώ αὐτὸς να μαίευσι τὴν σύζυγον μου. Καὶ ἐξή-
γαγον μὲν ἐπιτυχώς τὸ παιδίον, μετὰ τινὰς δὲ στιγμὰς
παρατηρήσας μου τῆς Ἀριάδνης, δὴ τὸ παιδίον ἐσωπτα,
ὡς ἐκ θείας τινὸς ἐμπνεύσεως ἐμνήσθην, ὅτι ἔκουσα ὅτι
πολλῶν παιδίων ὁ ὄμφαλικός λάφος τυγχάνει περιτετυ-
λιγμένος τῷ τραχήλῳ, ἐκ τοῦτον δ' ἑπέρχεται πνημός, καὶ
πραγματικῶς τὴν χείρά μου θείς ἐπὶ τοῦ αὐγένος εὐρον τὸν
λάφον ἐστῇ στροφή περισφύγοντα τὸ βρέφος ἀμέσως λοι-
τόν ἀπῆλλαξε τὸν δασμοῦ τούτο τὸ παιδίον, καὶ ἔσωσα
αὐτὸ ἐνφ 5' ἡτοίμαζον τὴν ἔξαγωγήν τοῦ ὑστέρου ἐξῆκαν
ὁ ιατρὸς Κ. Εὐθής καὶ ἡ μαία Κ. Μαρκέττη, καὶ πάντα
ἐγένοντο ἀσία.

Θεὲ καὶ Κύριε τοῦ Παντός, ὁ δύναμιν καὶ φωτισμὸν
δοὺς ἐμοὶ τῷ ἀπείρῳ ὅπως βοηθήσῃ τῇ μητρί καὶ σώσῃ
tὸν υἱόν, δὸς Κύριε αὐτοῖς ὑγείαν καὶ ζωήν, καὶ ἁξίωσον
tὸν υἱόν μου τούτον, ὅν ἐδώρησέ μοι μετὰ ὅκτω χυματέ-
ρας, ἵνα αἰείποτε βαδίζῃ ἐν δικαίους ὅρω καὶ μηδέποτε
ἐκχλίνῃ ἀπὸ τοῦ θείου Σου θελήματος. Ναί Κύριε, ὅπως
ἐν αὐτῷ καὶ δὴ αὐτοῦ τιμηθῇ ἡ μνήμη τῶν γονέων του καὶ
ἐντιμον μεινῇ τοῦ Σαρπόλου τὸ ὅνομα! Ὁδήγησον αὐτὸν
ἐν τῇ Σοφίᾳ Σου. Εὐλόγησον τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῇ προσ-
καίρῳ ταύτῃ ζωῆς. Κατευθύνον αὐτὸν ἐν ταῖς τρίδιοι τῆς
81

άρετης, ἕπως ἐντίμως καὶ χρησίμως τῇ πατρίδι, καλέαυτῷ καὶ τοῖς οἰκείοις βιώσας παρασκευάζῃ ἐκυτῷ τὴν ἀκήρατον μαχαιριότητα! 'Ἄμην!

19 Ὡς ὅλιον 1864. Ἡ θρησκεία ἐν μὲν τῷ παρόντι βίῳ ἐστὶν ἡ λαμπάς, πρὸς δὲ τὸν μέλλοντα ἡ βακτηρία.

Ἡ ἀσθενεία δὲδοται τῷ ἀνθρώπῳ πρὸς καλὴν χρήσιν τῆς ὑγείας.

"Ὅσοι τις μέλλων ταπεινωθῆται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τόσοι πλέον ύψηλόρρων γίνεται καὶ ἀκαμπτοῖς πρὸς τοὺς κκούς τῶν ἀνθρώπων."

8 Σεπτεμβρίου 1864. Ἡ ιστορία παρηγορεῖ διὰ τὸ παρόν καὶ εὐελπίζει διὰ τὸ μέλλον.

"Ἡ ἐλευθερία διὰ τοὺς ἐλευθέρους λαοὺς εἶναι δὲτι τὸ αἷμα εἰς τὸν ἀνθρώπον, τὸ ἐφησυχαζεῖν ἡ ἀκινητεῖν κατ᾿ ἀμφότερα ἐμφαίνει τὸν θάνατον."

Ὁ βίος ἀπὸ τῆς γῆς θρόμμυνοι κόπος καὶ μόχθος, ἀπὸ δὲ τοῦ οὐρανοῦ ἁγιόνισμα.

11 Οκτωβρίου 1864. Πᾶσα ἐπανάστασις σκοπεῖ νὰ καταστρέψῃ τὸ ὑπάρχον κακὸν ὅπως ἀντ᾿ αὐτοῦ ἰδρύσῃ τὸ καλὸν: ἀλλὰ τοῦ μὲν ὑπάρχοντος ἡ καταστροφὴ εὐκο-

λωτέρα ἢ ἡ ἀνάρρυσις εἰς τὸν τόπον τοῦτο τοῦλο ἄλλον, ὅποι πολλῶν παρεμπιπτόντων αἰτίων κωλυμένων. Αἱ ἐλ-

πίδες ἴπτανται τάχινον παρ᾿ ὅτι, τὰ πράγματα βαίνουσι, διὰ τοῦτο οἱ τῶν ἑαυτῶν ἐλπίδων ψευσθέντες μέμφονται τὴν ἐπανάστασιν ὡς ἀποτυχουσαν ἡ πρόοδος ὅμως, εἰ καὶ βραδέως, διὰ χρόνου πάντως γίνεται, τότε δὲ μαχρόθεν τὰ ἐκ τῆς ἐπαναστάσεως παραχθέντα καλὰ σαφέστερον καθο-

ρώνται.

Ἡ πείρα ἡν ἐν τῇ διετεῖ πράξει τῆς πολιτικῆς ἐκτησά-

μην συγκαταβατικῶτερον πρὸς τὰ πάθη τῶν φατριῶν μὲ

ΣΑΡΙΝΟΛΟΥ ΛΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝ.
κατέστησεν. Εὐτυχῶς ἦμεινα, ὡς νομίζω, ἀμέτοχος αὐτῶν, ἀλλὰ διότι πιὸν τῆς πολιτικῆς τὸν οἶνον δὲν ἐμέθυσα, δι- καιοῦμαι ἃρα γε νά καταχρίνω ἄλλους ζωηρότερον εὖ αὐ- τοῦ πιόντας καὶ μεθυσθέντας; Θέλεις ζησεῖ ὃ ἐνδεκάτη τοῦ Ὁκτωβρίου ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῆς Ἐλλάδος, ὀλλὰ τ’ ἀπὸ σοῦ ἀγαθὰ κατακληρονομήσουσιν αἱ μεθ’ ἡμῖν γενεάι. Γλυκὸν ἂς φάγωσιν ἐκεῖνα τῶν καρπῶν τοῦ δένδρου ὅ ἡμεῖς ἐρωτεῦσαμεν!

4 Νοεμβρίου 1864. Σήμερον ἡ Συνέλευσις διὰ ψήφων 139 πρὸς 106 κατεψήφισεν τὸ δικαιώματος τοῦ Πα- νεπιστημίου νὰ ἐκλέγῃ ἱδίον βουλευτήν. Ὁ θόρυβος δὲν ἦσειρε ἢτούσα τὴν ἀπάλειψιν τοῦ δικαιώματος τοῦτοῦ, μὴ ἀνεχομένη κἂν τὴν συζήτησιν, ἵκανόν ἔστη μαρτύριον, ὅτι οὐδένα εἷχε στοιχαίναι νὰ προτείνῃ λόγον ἐπιμελείναιντος μου ὄμως νὰ ὑπερασπισθῶ τὸ Πανεπιστήμιον, ἑπετράπη μοι μὲν τοῦτο, ἀλλὰ χωρὶς νὰ προσέλθῃ τις ἀντιλέξων κατεψη- φίσαντο αὐτὸν. Βεβαιῶς οὐκ ἦσται τοῦτο ἡ ἐνδοξοτάτη τῶν πράξεων τῆς Συνελεύσεως ταύτης, πάντως ὄμως ἦσται ἡ αἰσχρή.

Ἡ συνείδησις μοι βεβαιοῦ μὲ ὅτι ἐντίμως ἐξεπροσω- πεύθη ὅτι ἔριος τὸ Πανεπιστήμιον, διότι οὐδ’ ἐφαρμίασα ποτὲ, οὐδ’ ἐξεμεταλλεύθην τοῦ πληρεξοσίου τὴν θέσιν εἰς πραγματοποίησιν ἰδίων ἡ σκέψεως συμφερόντων, καὶ εἰς ἐμὲ ἐν τῇ Συνελεύσεις ἀνέτειθη τὸ ἑπισημείωτα τῶν ἔργων αὐ- τῆς, διότι ἐγὼ ὡς εἰσηγητὴς τοῦ πολιτεύματος ἐξελέγηθην ὑπὸ τῆς πρὸς τοῦτο Ἐπιτροπῆς, καὶ ὡς τοιοῦτος κατὰ τὴν συζήτησιν αὐτοῦ παρέστην. Εὐτυχῶς σώζονται τὰ στενο- γραφήματα τῶν ἀγορεύσεων μου, καὶ παρακαλῶ τοὺς μετ’ ἐμὲ ἐξ αὐτῶν νὰ μὲ κρίνοντον. Ἀσάέστος πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἀληθὴ ἐλευθερίαν ἔρως, ἀπεριόριστον κατὰ τῆς
άκολασίας καὶ τῆς δημοκρατίας μίσος, βαθυτάτη τοῦ καθότιντος συναίσθησις καὶ ἐν παντὶ εὐσεβείᾳ τοῦτον ἐκπλήρωσις, ἢδον τίνα ὑπήρξαν ἀεὶ ποτὲ οἱ δὴνοὶ μου· εἰ δ’ ἦσαν τῆς ἐντολῆς ἐγενόμην, τὸ σφάλμα οὐκ ἔστιν ἐμῶν, λυποῦμαι δὲ μόνον, διότι ἡ θεία Πρόνοια δὲν μοι παρέσχε πλείονα μέσα, ἕνα διὰ πλείων γένωμαι χρῆσιμος τῇ πατρίδι.

'Αλλ’ ἡ Συνελεύσεις αὕτη κατὰ πάσης ἱκανότητος ἐκήρυξε τὸν πόλεμον. Τὸ ἀρ. 71 τοῦ Συντάγματος, ὁ συνέγραψεν ἐστιν εἰς μαρτύριον πάντα ἀνεξαρτήτως δημοσίας μετέχοντα λειτουργίας ἀποκλείσασα τοῦ βουλευτικοῦ περιβόλου, ἀπέδειξεν ἡ μεγίστην ἀπερίαν, ἡ ταπεινὸν φιῶνον διότι καὶ ἐν τῇ Ἑσπερίᾳ Εὐρώτη, ἐνθά τὰ φῶτα εἰσὶ πλέον διακεχυμένα ἡ παρ’ ἡμῖν, θεωρεῖται ὡς παντελῆς ἄθουλι ὁ ἀποκλεισμός τῶν ἁνωτάτων διευκριτικῶν ὑπάλληλων, τῶν διὰ τῆς μακρᾶς αὐτῶν πρὸς τὴν θεωρίαν, ἢς εἰσὶ κάτοχοι, πείρας δυναμένων νὰ γίνοσι χρήσιμοι ἐν τῷ Βουλευτήριῳ, τῶν δὲ Καθηγητῶν, τῶν εἰδικαῖς γνώσεως περιορισμένων, ἡ ἀπομάκρυνσις θεωρεῖται ὡς μορία.

18 Νοεμβρίου 1864. Ὁ Βασιλεὺς ὁρίζεται τὸν ἐπὶ τοῦ Συντάγματος ὁρκον καὶ ἡ Συνελεύσεις διελθῇ. Καλῶς εἶπεν ὁ Βασιλεὺς ὅτι τὸ Σύνταγμα δὲν εἶναι ἐδραῖον εἰμὴ ἀν ὁμοίως οἱ τε ἀρχοντες καὶ οἱ ἀρχόμενοι εὐσεβῶς τηρῶσιν αὐτὸ.

Ἑπεραιώθη λοιπὸν καὶ τὸ ἐμὸν ἐργον, καὶ δὴ ἰδίας μου λογοδοσίας θέλω ἐκθέσει πρὸς τοὺς ἐντολεῖς μου πῶς ἐπολιτεύθην, εὐελπιστῶ δὲ ὅτι πάντες θέλουσι κρίνει ὅτι εὐ- ἐρχομος ἐξεπλήρωσα τὴν ἐντολήν.

— 'Ἡ πλειονοψηφία τῆς Συνελεύσεως μὴ δυνηθεῖσα ν’ ἀποτελέσῃ ἀπαρτίαν διὰ τὴν ἀποχώρησιν τῆς ἀντιπολιτευ-
σεως, καὶ ἄναγκασθεῖσα νὰ μὴ ἀποπερατώσῃ τινὰ τῶν νο‐
μοθετικῶν λίιν ξατεπειγόντων αὐτῆς ἔργων, ἔκρινε καλὸν
νὰ ἐκδώσῃ διαδήλωσιν πρὸς τὸν λαὸν, ὁμοψήρας δὲ ἀνέ‐
θετο μοι τὴν σύνταξιν αὐτῆς· ἀκληχείης δὲ ἐπιτροπῆς ὑπὸ
tῆς πλειονοψηφίας, ἐπιτροπῆς συγκειμένης ἐκ τῶν Κυρίων
Θρασύ. Δ. Ζαΐμης, Εὐθυμίου Κεχαρία καὶ Γεωργίου Μί‐
ληση, ἐνεκρίθη ἡ έξής ὑπ’ ἐμοῦ συνταχθεῖσα ἡν καὶ ὑπε‐
γραφαν.

Πρὸς τὸν 'Ελληνικὸν Ιαών.

Συμπολυτάτας!

'Ἡ μετὰ τὴν ἑπανάστασιν τοῦ Ὀκτωβρίου συνελθοῦσα
Ἐθνική Κυνέλευσις δύο εἶχε κυρίους σχοπούς· τὴν ἐκλο‐
γὴν Βασιλέως τὸ πρῶτον, τὴν σύνταξιν πολιτεύματος τὸ
δεύτερον.

Καὶ ἐγένετο ἡ τοῦ Βασιλέως ἐκλογὴ δὲ ὁμοψήρου τῶν
ἀντιπροσώπων τοῦ λαοῦ γνώμης· καὶ ὁ Θεὸς ἠπλέγησε τὴν
ἐκλογὴν ταύτην, διότι καὶ φιλόλαον Βασιλέα ἐπειμένην
ημῖν, καὶ ἔνευσεν εἰς τὰς καρδίας τῶν ἵσχυρῶν τῆς γῆς,
ὅπως δὲ αὐτῶν ἡ Ἐλληνική τῆς Ἐπτανήσου χώρα ἐνωθῇ
μετὰ τῆς Ἐλλάδος.

'Ἡλένη ὁ Βασιλεύς, ἀλλὰ αἱ εἰςησύνεται διπλωματικαὶ
dιατυπώσεις περὶ τῆς ἐνωσεως ἐβράδυνυν ἐπ’ ἰκανὸν χρόνον
tὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἐτέρας ἐντολῆς ἢν ἐσχεν ἡ Συνέλευσις
παρὰ τοῦ ἐννοου, προσελθόντων δὲ καὶ τῶν ἐξ Ἐπτανή‐
σου πληρεξούσιον ἐπελήφθη αὕτη τῆς συζητήσεως τοῦ πο‐
lιτεύματος, ὅπερ καὶ κατήρτισεν ἐπὶ βάσεων λίιν φιλελευ‐
θέρων, τῆς πλειονοψηφίας τὴν κρατοῦσαν ψῆφον ἐν πάντι
ἐγχύσει, ἀδιάφορον ἐκ τίνος μερίδος ἐσχηματίζετο ἡ ὑπε‐
ροχή τῶν ψήφων.

'Αλλὰ συγχρόνως καὶ τινῶν ἄλλων νόμων, εὐσχημον.
μὲν λίαν, ἀγαν δὲ σπούδαιν, προσαπηγεῖτο ἡ ἐπιψηφίσις, διότι λήγοντος ήδη τοῦ 1864 καὶ τοῦ 1865 ἐπὶ θύρας οὐντος, οἱ φορολογικοὶ νόμοι, καὶ οἱ προϋπολογισμοὶ τοῦ έτους τούτου έπρεπε νὰ ψηφισθῶσιν, ένα η μὲν Κυβέρνησις τοῦ Βασιλέως συνταγματικῶς καὶ ἐννόμως πράττῃ τὰ καθ’ έαυτῆς μέχρι τῆς συγκαλέσεως τῆς Βουλής, ὁ δὲ φορολογούμενος λαὸς, εἰσφέρων πρὸς τὴν ἐπάρκειαν τῶν ἀναγκῶν τῆς πολιτείας, γνωσθή στὶς χρησίμους τοῦ Κράτους δαπάνας ἠλεγξαν καὶ ἐξηκρίβωσαν οἱ ἀντιπρόσωποι αὐτοῦ.

Πρὸς τοὺς νόμους δὲ τοὺτοις ἐφιστάτο καὶ τῶν περὶ ἀρομοιώσεως τῆς Ἐπτανήσου νόμων ἡ ἀνάγκη, τοσοῦτοι δὲ μᾶλλον ὅσοι αἱ προστεθεὶσαι τῷ Κράτει νῆσοί αὐταῖ δλός διοικητικοῦ καὶ δημοτικοῦ ὁργανισμοῦ ἐπτερημέναι ἐξηρήκει τοιοῦτοι.

Βεβαίως ἡδύνατο καὶ τοὺτος νὰ φέρῃ εἰς πέρας ἐν βραγεὶ χρόνου διαστήματι ἡ εἰλικρινῆς πρὸς τὰ συμμέρετα τοῦ Ἑθνοῦς ἀφοσίωσις τῶν πληρεξοσίων, καὶ ἡ ἐνδελεχὴς αὐτῶν μελέτη, ὡς ὄσοι τὰς καταπαύσις ἡ ἁλομαλοῦσα τῆς πολιτείας θέσις, ἡτὶς ὅσοι φυσικὴ μετὰ μίαν ἐπανάστασιν, τόσον ἐπιβλαβὴς διὰ τῆς παρατάσεως αὐτῆς ἀποταῖεθη.

Δυστυχώς ἔμως τὰς ἰδέας ταύτας λόγῳ μὲν ἀπαντα τὰ τῆς Συνελεύσεως πρόσωπα ἐκήρυττον, ἔργω δέτινα πρὸς ταύτας ἀντίπραξιν ἀντιπράξαντες καίτοι μόλις τὸ τέταρτον τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν πληρεξοσίων ἀποτελοῦντες, διὰ τὴν ἀπὸ τῆς Πρωτεὐοῦσῆς ἄμως ἄποισαν ἰκανοῦ ἀριθμοῦ πληρεξοσίων ἔφερον εἰς τὴν ἀδυναμίαν καὶ τοὺς ἀπολειπομένους ἡμίσεις σχέδων τὸν ἀριθμὸν τοῦ νὰ συνέλθωσιν ἐν ἀπαρτίᾳ πρὸς νόμιμον τοῦ σώματος συγκρότησιν. "Οθὲν ἡμεῖς καίτοι συναπτελοῦντες, ὑπέροχον πλειονοψή-
φίλων διὰ τὸν μὴ σχηματισμὸν ἐμῶς ἐννόμοι ἀπαρτίας διὰ μόνων ὢμῶν άυτῶν δὲν ἐδυνάσθημεν νὰ προσδώμεν εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν λοιπῶν ὢμῶν ἔργων· ἐρ′ ὃι ἐκδίδομεν τὴν παρούσαν ὢμῶν διαδήλωσιν πρὸς τὸν ἐντολέα ὢμῶν λαὸν, ὅπως γνωστὰ ποιήσωμεν αὐτῷ τὰ κύττα, δι᾽ αὐτή τὸ πέρας τῶν ἔργων ὢμῶν μεθ᾽ ὧσην εἰσχωμεν ἀγαθὴν προαιρεσιν ἕδυνατήσαμεν νὰ φθάσωμεν, καταφασεὶ δὲ καταστήσωμεν ὃτι οἱ ἀπογραφήσαντες Συνάδελφοι δὲν ἐξετήρησαν δεόντως τὰ καθήκοντα αὐτῶν.

'Ἡ ἀντιπολίτευσις ἐν ταῖς ἐλευθερίαις πολιτείαις οὐ μόνον φυσικὴ ἄλλα καὶ ἀναγκαῖα εἶναι· τὸ χρήσιμον ἐμῶς ἐχει μόνον ἐφόσον τῶν νομίμων ποιεῖται μέσων χρήσιν, ὅπως ἔφοβος τῆς Κυβερνήσεως τὰς πράξεις, καὶ τὸ σώμα τοῦ Ἑθικοῦ Συμβουλίου φαντάζη, καὶ τοῦ Ἑθνοῦς τὰ ἀληθὴ συμφέροντα κηδεμονεύῃ. "Οταν ἐμῶς φυγομαχοῦσα παραλυθή τὴν δύναμιν τῆς Ἑθικῆς ἀντιπροσωπείας καὶ δικαιωμάτων τῆς εὐρύθυμον ἐνέργειαν τῶν συνταγματικῶν ἐξουσιών, βεβαιώς ἡ τοιαύτη ἀντιπολίτευσις πολιτεύεται ἐκ νόμων.

'Εὰν οἱ ἐν μειονοφηρίᾳ Συνάδελφοι ἐχωσί τὴν ἅξιοταν ὅτι ἐκπροσοπούσι τὸ Ἑθνος, ὀρείλουσιν, ἐὰν δοθεί δίκαιοι, ν΄ ἀναγνωρίσωσιν ὅτι καὶ ἡμεῖς τοῦ αὐτοῦ Ἑθνοῦς ἐμὲν ἀντιπρόσωποι. Ἀλλὰ πολιτεία, καὶ μάλιστα ἐλευθερα, ἄδικατον νὰ υπάρξῃ ὅταν ἡ μειονοφηρία, ἀφοῦ ἐχρήσατο παντὶ ἐννόμων καὶ λογικὴ μέσων πρὸς φωτισμὸν τοῦ ἄλοι σώματος, δὲν ὑπεικὴ εἰς τὴν πλειονοφηρίαν κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς ἀποφάσεως. Τὴν στοιχείωθη ταύτην κοινοθετητικὴν ἀρχήν ἐτبراγχαῖος παραγνωρίσατα ἢ ἐλάσσωσιν μερίς τῆς Συνελεύσεως, ἐγκνε ἡλικροδοτεῖ ἀπευκτατόν παράδειγμα εἰς τὰς μετά αὐτὴν Βουλὰς, ὅπερ ἐκ βα-
Όρων ἀνατρέπει τὸ ἀντιπροσωπικὸν σύστημα, ἐνεχεὶ δὲ τὴν Ἐπικράτειαν ἀφίνει ἄνευ φορολογικῶν νόμων, ἄνευ προϋπολογισμοῦ καὶ ἄνευ ἀριθμοιώσεως τῶν ἐπτὰ προστεθεισῶν τῷ Ἐλληνικῷ Κράτει Ἰονίων νῆσων: οὔτω δ᾽ ἀνέλαβεν εἰς ἑαυτὴν βαρυτάτην εὐθύνην, διότι πᾶσα ἐκνομος τοῦ τόπου κατάστασις εἰς αὐτὴν καὶ μόνην δέον ν᾽ ἀποδοθῇ, ὡς παραλύσασα καὶ κατενεχθοῦσα τῆς πολιτείας τὰ πράγματα εἰς δεινὴ ἥσιν.

'Ειμιστιντες οἱ ὑποκρινόμενοι μέχρι τέλους εἰς τὴν εὐφροσύνην τοῦ καθήκοντος ἡμῶν ἐκπλήρωσιν ἀπεκδεχόμεθα μετὰ θάρρους τῆν κρίσιν τοῦ Ἐλθόνως καὶ τῆς Ἰστορίας.
'Ἄθηνας τῇ 15 Νοεμβρίου 1864.

ΟΙ ΠΑΠΡΕΣΟΤΕΙΟΙ

'Ὑπέγραφον Λ. Πληρεξοῦσαι. 147 Πληρεξοῦσαι. 147 Ἀργαλέων. 147 Πληρεξοῦσαι.

3 Δεκεμβρίου 1864. 'Εξ ἐπιστολῆς τοῦ γυναικα-δέλφου μου Μίνωος μανδάνου τῶν θάνατον τῆς λίαν περι-λημένης μοι γυναικαδέλφις 'Ἀθηνῆς: ἢ διανοιχθεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ μου πληγή ἐτὶ ἀλγεινότερα ἀποδαίνει, διότι ἀμέ-γκανῷ πῶς νὰ διακοινώσω τῇ Ἀριάδνῃ μοι τῆν θλίβεραν ταύτην εἰδόσαι. Εἶναι ἀδελφή, ἀδελφή μάλιστα περιπαθῶς ἀγαπώσα, ἀλλ᾽ εἶναι καὶ μήτηρ θηλάζουσα τῶν υἱῶν μου, τῶν μικρῶν μου Ἰωάννην, τῶν μέλης ἀναλαμβάνουσα ἀπὸ μακρὰς ἀσθενείας. Ὡ Θεέ μου, φῶτισόν με, πῶς νὰ πρά-ξω! Εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ τὸ κρατῆσω ἐπὶ πολὺ ἀπ᾽ αὐ-τῆς μυστικῶν; 'Ἄδυνατον! ἀδύνατον! Ὡ Θεέ μου καθο-δήγησόν με, τί νὰ πράξω! 12 Δεκεμβρίου 1864. ΢ήμερον ἔραθεν ἡ Ἀριά-δνῃ μου τὸ δυστύχημα, οὐχὶ παρ᾽ ἐμοῦ, ἀλλὰ παρὰ μικρᾶς τινος γυναικός, ἢτις ἦλθε νὰ τὴν συλλυπηθῇ. Εἶθε διέλθη ἀκινδύνως τὴν οἰκτρῆν ταύτην δοκιμασίαν!
16 Δεκεμβρίου 1864. Λαβών ἐντολὴν παρὰ τοῦ ἐν Βενετία διδάκταρος Κ. Ιω. Β. Ακρόπορη ἐπὶ τοὺς προσφέρων τῇ Λ. Μ. Βασιλείῳ τὸ περὶ τῶν ἐν τῷ Ἐνετικῷ τιμαρίῳ σύγγραμμά του, ἐγενόμην σήμερον δεκτὸς εἰς άκράσιν. Ἀφοῦ εξετήρωσα τὴν ἐντολὴν μου μοι εἶπεν ὁ Βασιλεύς τοῦ ἐξῆς «Vous avez été le Représentant de l' Université à l' Assemblée Nationale. Je vous loue pour l' honorable conduite que Vous y avez tenue». Ἐγὼ δὲ τῷ ἀπήντησα. «Sire, je reçois en ce moment de la part de Votre Majesté, la plus haute et la plus précieuse recompense pour les faibles services que j' ai pu rendre à ma patrie et à mon Roi. J' atteste, Sire, que jamais ni passion, ni haine, ni aucun intérêt sordide n' ont inspiré ma parole ou dicté mon vote». Ὁ δὲ Βασιλεύς τότε λίαν φιλοφρόνως ἐπείνε μου τὴν δεξιὰν καὶ σφίγξας τὴν χειρὰ μου ἐπείπε μοι μετὰ συγκινήσεως «c'est très bien», ἐγὼ δὲ ἀμέσως προσπεθηκαν. «Je suis tellement ému, sire, de cette éclatante approbation de Votre Majesté que les paroles me font défaut pour remercier convenablement Votre Majesté! Je m' estime heureux d' être dans un poste (ἐννοοῦν τὴν τοῦ Καθηγητοῦ θέσιν), ou je pourrai encore rendre quelques services à mon Roi et à ma Patrie» καί ἀπῆλθον.

19 Ιανουαρίου 1865. Ὁ Πρόεδρος τοῦ ᾿Ηπουργικοῦ Συμβουλίου Ναύαρχος Κωνσταντῖνος Κανάρης, ἀφοῦ προηγούμενως διὰ τοῦ ύιοῦ του Νικολάου,τοῦ ἐπὶ τῶν ἔξω τερικῶν ᾿Ηπουργοῦ Κ. Δημ. Στ. Βουδούρη καὶ ἄλλων, ἠμέτρητοι με ἀν δέχωμαι νὰ διορισθῶ Σύμβουλος τῆς Ἑπικρατείας, σήμερον πάλιν προσκάλεσε με προτρέψεις με νὰ δεχθῶ, ἐγὼ δὲ καὶ αὐθικες εἶπον αὐτῷ, παρόντος τοῦ ύιοῦ του.
Κ. Νικολάου Κανάρη και του Κ. Τω. Μεσανιζής, ότι δεν δύναμαι να δεχθώ, διότι αν μην πρόκειται να γίνω χρήσιμος τῇ Πατρίδι, νομίζω ότι μάλλον χρήσιμος γίνομαι αὐτῇ ὡς Καθηγητῆς παρά ὡς Σύμβουλος τῆς Ὑπηρεσίας, εἰ δὲ πρόκειται να ὁφεληθῶ ἐγώ, ὀφελοῦμαι ὡς δικηγόρος τριτόλιον κατ' ἄτος τοῦ μισθοῦ τοῦ Σύμβουλος τῆς Ὑπηρεσίας ποριζόμενος κέρδη, ἔχων δὲ πολυμελῆ, καὶ εἰ ἀδυνάτων μᾶλιστα προσώπων, οἰκογένειαν, ἥθελον, ἀν ἐδεχόμην, βλάψει χαιρίως τὰ συμφέροντα της. Ὄθεν ἔφρασας αὐτῷ τὴν εὐγνωμοσύνην μου διὰ τὴν τιμήν ἐνέμεινα εἰς τὴν ἁρπαῖν μου.

6 Μαρτίου 1865. Τέσσερεις επανελθοῦν ἐν Ναυπλίας ἐν ροι ἐν ὠρας πρόκλησιν εἰς τὸ Βασιλεία τῆς σήμερον γεώργιον, ἐξ ὧν ταύτην τὴν στίγμην ἐπανηλθον. Ὁ Βασιλεύς μετὰ τὸ γεώργιον πλησίασας με ἅμωτη σε με ὑποτελόντων περὶ τῶν πραγμάτων ἐγιν οὐ σιωπήν, ἐκείνου ὑπακοήν μου ὑπὲρ τῆς ὑποτελόντων ἀναλήγω, ὁ Βασιλεύς ἔδει εἰς τὸ μέσον τῆς ἀλήγω, ἀρνοῦντες ἐντολήν του λοιποῦ τῶν συνάδελφῶν νησίων, εἰπών αὐτῷ αὐτάς εἰκότως τός σκέψεις μου, ὡς ἐν τῷ τέλει τοῦ Β' μέρους τῆς μελέτης μου τὸ παρεῖν, εἰπό τῷ παρεῖν τῆς ἀναλήγω, ὃς ἐκείνος, ὃς ὑπακοήν, ὁ ἔφεβος ἄρχοντας τῶν καθηγητῶν τῶν καθηγητῶν, διὰ τὴν ἐν αὐτῷ παρούσια προσώπων καθηγητῶν καθ' ἑαυτῶν τῶν μὲν ἀρχηγολογόντων τὸ μέσος, του δὲ λαὸς τὴν δυσπροσιόν ὁτι δὲν τὸ τελευταῖον ἐπεμβαίνει εἰς τᾶς ἐκλογάς τοι. Ἔτι ἔμεταίνας καὶ πλέον ὡραν ἠκούει μου εὐθυγραμμώς ὁ Βασιλεύς, ὁ πολλὰς ἐπευθύνεις μοι ἐρωτήσεις, καὶ ὃς καὶ τινὰς ἀντιρρήσεις ἐγὼ διαπλάτυνα αὐτῷ τὰς ἱδέας μου, ὁ δὲ Βασιλεύς ἔφες με ἐπηρεάσεις τὸν Κ. Παγκατῆν.
πρός όν ἀνεκοίνωσεν (ὡς εἱς κ. Ἐγγεράκης μοι εἴπεν ὅτε ἔξηλθομεν τῶν ἀνακτόρων), ὡσ τῷ εἴπον περὶ τοῦ Ἑποργείου. Ὅ κ. Ἐγγεράκης εὐρέθη συμφωνών, διότι καὶ αὐτός εἴπε τῷ Βασιλεί, ὅτι ἢ πάντως ἀνάγκη ἢ τῶν πραγμάτων διεύθυνας νὰ δοθῇ εἰς πρόσωπα νέα παρέχοντα τοὺς πᾶσι τὰ πιστά, ὅτι δὲν θέλουσιν ἀναμενθῆ εἰς τός ἐκλογάς καὶ ὅτι προθύμως θέλουσι παρατηθῆ τῆς ἀρχῆς ἀμα συνελθοῦσης τῆς Βουλῆς, ὅπως ἐκ τῆς πλευροσφηνίας αὐτῆς νέον συνεργοθῆ ὑπομεργείον.

8 Μαρτίου 1865. Σήμερον περὶ ὀραν 3 μ. μ. ἥλθε πρός με ὁ Κόμης Σπόννεκ ὅπως μοι προτείνῃ νὰ δεχόμω ὑπομεργείον μετά τοῦ Κ. Κουμουνδούρου. Ἐγὼ τῷ ἀπέντυσα, ὅτι καίτι εἰς φιλικάς πρός τοῦ Κ. Κουμουνδούρου διατελοὺν σχέσεις ἤρητος ἀποποιοῦμαι νὰ συμμετάσχω τῆς τιμῆς, τὸ μὲν, διότι δὲν θέλω νὰ ἐγκαταλείψω τοῦ ἰδιωτικοῦ βιῶν, οὐδὲ νὰ παρατηθῶ τὸ δικηγορικὸν μου ἔργον, ὅπερ ἦθελε μεγάλως μὲ ἐμποιήσει: τὸ δὲ, διότι τὴν παρουσίαν τοῦ Κ. Κουμουνδούρου ἐν τοῖς πράγμασι κατὰ τὰς ἐκλογάς θεωρῶ ὡς διδούσαν ἀρομηνὴν εἰς ἔξαυν τῶν παθῶν, εἰς ὀρατοκτέρας, καὶ ὅτι ἀπελπιστικωτέρας ἀντιγενεσίας τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἐμμένοντος δὲ τοῦ Κόμητος Σπόννεκ νὰ μὲ πείσῃ, καὶ παρασταίνοντος μοι ὅτι δὲν πράστῳ ἄγαθον πολίτου ἔργον ἀρνοῦμενος νὰ παρέξω τὰς ὑπορεσίας μου τῇ πατρίδι, ἐγὼ ἀπέντυσα, ὅτι μεγάλως ἀδικεῖ με, καὶ ὅτι εἰ τίς ὑπηρέτησε κινδυνοῦς δὲ ἐμέ, ὅρελος δὲ διὰ τὴν πατρίδα δὲν ἤθελον, ἔστω καὶ μὲ πᾶσιν θυσίαν μοῦ, ἀρνηθῆ τῇ σύµπραξίν μου ἂλλῃ ἀρ’ ἐπέρου, ἐπειδὴ ἐξ ἀρχῶν κινοῦμαι νὰ μὴ θεωρῶ εὐσυμβιβάσκατον πρὸς τὸν παρόντα καὶ τὴν παρουσίαν προσώπων γλυφομένων τῆς ἀρχῆς καὶ ἐν ὑπονοοῖς διατελούντων ὅτι ἐκ παντὸς τρόπου.
θέλουσιν ἄγωνισθῇ ἢνα σχηματισθῇ Βουλή, ήτις νὰ διατηρήσῃ εἰς αὐτοὺς τὴν ἐξουσίαν, δὲν θέλω ἂνευ συμφέροντος διὰ τὴν πατρίδα νὰ ζημιώσω ἐμαυτὸν καὶ ἡθικῶς καὶ ύλικῶς.

9 Μαρτίου 1863. Εἴθεν σήμερον τὸν Κ. Κουμουνδούρον, πρὸς ὅν ἀνεκοίνωσκα τὴν τε μετὰ τοῦ Βασιλέως ὁμιλίαν μου καὶ τὴν μετὰ τοῦ Κόμητος Σπόννεκ, καὶ ταῦτα ἐνα μὴ φανῷ καταρρηκίου ἄλλα μᾶλλον κηδεμονεῖ τὸς ὑπολήψιμος του, διότι ἂν ἢ ἁνεπιρρέαστας ἐκλεχθεῖται ὑπὸ ἄλλο Ὡπουργεῖον Βουλή νομίσῃ αὐτοῦ χρήσιμον τῇ πατρίδι δυνηθῆσεται οὗτος ἀπογρών πρὸς στίγμῃ τῶν πραγμάτων νὰ ἐπανέλθῃ μετὰ δὲ ἢ τρεῖς τὸ πολὺ μήνας ἵσχυρότερος καὶ ἐνεμότερος. Ἄροι καὶ ὁ Κ. Κουμουνδούρος προσεπάθησε διὰ μακρῶν νὰ μὲ πείσῃ νὰ συνυπηρετήσῃ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἤρνηθην ἐπιμένων ὅτι ὡς ἔχουσι τὰ πράγματα μόνον ἐν Ὡπουργεῖον ἐκ προσώπων διὰ και νέων παρεγόντων διὰ τοῦ παρελθόντος αὐτῶν πᾶσαν ἡθικὴν ἐγγύσιν ὅτι οὐδόλως θέλουσιν εἰτ’ ἁμέσως, εἰτ’ ἐμεμένως ἐτηρεᾶτε τὰς ἐκλογὰς, καὶ ἀποφασισμένον οἰαδήποτ’ ἄν ἢ ἡ περὶ αὐτοῦ διάθεσις τῆς μελλούσης Βουλῆς νὰ παρατηθῇ ἀμ’ αὐτὴν συνέλθῃ, μόνον ἐν τοιούτων Ὡπουργεῖον δύναται ἐπὶ τοῦ παρελθοῦντος νὰ κατευνάσῃ τὰ πάθη καὶ ἀκινδύνως νὰ διεξαγάγῃ τὰς ἐκλογὰς. Τότε ὁ Κ. Κουμουνδούρος, ἄγνωστ’ ἂν εἰς αὐτοῦ ἢ ἀνωθέν διατεταγμένος, ἐδώκει μοι κατάλογον ὁνομάτων εἷς ὑπὸ ἐκλέξω ἐνα μὲ αὐτῶν συνεννοήθω νὰ συγκρότησην τοῦ τοιοῦτον διαθετικοῦ Ὡπουργεῖον, ἀλλ’ ὑπὸ τὸν ἴδιον ἄρον νὰ δεχθῶ καὶ ἐγὼ ἐν Ὡπουργεῖον. Ἐθέλην μὲν, ἀλλ’ ἐκεῖνον, δεχθὼν ἐπὶ ἐκ τοῦτων ἐγὼ θέλω μείναι ἑνώτεροι μὴ θέλων ν’ ἀναμιχθῶ εἰς τὰ δημόσια. Ἐκ τῶν προταθέντων μοι ὁνομά-
τῶν ἐξελεξάμην τοὺς Κυρίους Α. Μωρακίτην, Μ. 'Ρενιέρην, Ι. Μεσσηνέζην, Π. Κορωναίον, Δ. Σαράκαν, Π. Βράιλαν, καὶ Δ. Σχυτούρη, προσθείς τοὺς Κυρίους Τω. Σπηλιοτάκην, Δ. Σ. Μαυροκορδάτον καὶ Β. Τ. 'Οικονομίδην. Ἐλαθον λοιπὸν ἐντολὴν νὰ συνομιλῆσω μετ’ αὐτῶν καὶ ἕν δεχθῶ νὰ τῷ ἄναγγείλω τοῦτο. Ἡπελήφθην λοιπὸν ἀμέσως (τηρῶν μόνον μυστικὸν τὸ πόθεν εἶδος μοι ἡ ἐντολὴ αὕτη, διότι τοιαύτην ἐξέφρασέ μοι ὁ Κ. Κουμουνδούρος ἐπίθυμιαν), ἀλλ’ οἱ μὲν Κύριοι 'Ρενιέρης καὶ Μωρακίτης ἀποφασιστικῶς ἀπετείρησαν, οἱ δὲ Κ. Κ. Μεσσηνέζης, Κορωναίος καὶ Σαράκας ἐδέχθησαν μὲν ὑπὸ τὸν ἥρων νὰ δεχθῶ καὶ ἑγὼ, οἱ δὲ Κύριοι 'Βράιλας καὶ Σχυτούρης περιμένουσι ὅπως ἐρμηνεύσω ἀνήγγειλα τὸ ἀποτέλεσμα τῶν σημερινῶν ἐνεργειῶν μου πρὸς τὸν Κ. Κουμουνδούρον.

16 Μαρτίου 1863. Ἐσχαιματίσθη ἐὰν νέον Ὑπουργεῖον ύπὸ τὴν προσδέσιαν τοῦ Κ. Κουμουνδούρου. Εἶθε εὐδοκιμῆσαι καὶ ἀπὸ περὶ τῆς παρουσίας τοῦ ἀνδρὸς τούτου οὐ τὴν ἰκανότητα ὑμολογοῦντω, ἀλλ’ διὰ τοῦτο ἥν καὶ φοβοῦνται μὴ ἐξαγορισθῶσι τὰ τῆς κατ’ αὐτὸν ἀντιπολιτεύσεως πάθη, προλήψεις καὶ φόβοι μου ἀποδειχθῶσι ἐσφαλμένοι.

18 Μαρτίου 1863. Σήμερον ἔδωκα τὴν ἀπὸ τῆς Καθηγείας παραίτησιν μου μὴ ἀνεχόμενος τὴν παρ’ ἀξίαν ύπὸ τῆς Νομικῆς Σχολῆς ἀπονομῆν τῶν διπλωμάτων. Μὴ τὴν ἔμοι ἐπέμενα, διότι οὔτε ὁ Κ. Αμβλάρδος, οὔτε ο Κ. Κουμουνδούρος ἔδηλησαν νὰ τὴν δεχθῶσι ἀ πρῶτος οπεριστράθηκας μοι ὅτι θέλει κάμιος τῶς δεσμάτων παρατηρήσεις περὶ τῆς σπατάλης τάςτις.

31 Μαρτίου 1863. Ὁ Κ. Αμβλάρδος ἀπήγγειλε τῇ Πρωτανείᾳ τὴν 24 Μαρτίου ἐγγράφον δι’ οὗ ἐνετέλεσε
αὐτῇ νά καταστήσῃ τὰς Σχολὰς προσεκτικωτέρας περὶ τὴν
tήρησιν τῶν διατεταγμένων κατὰ τὰς ἑξετάσεις. Εἰς μά-
tὴν ὡμος, διότι ἡ Νομικὴ Σχολὴ ἐμμένει μεθ’ ὅλας τὰς
παρατηρήσεις μου εἰς τὴν κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτῇ διεξαγω-
γήν τῶν ἑξετάσεων, πάντων σχεδὸν τῶν νεομυσμένων τύ-
πων ἀθετομένων. Ὁ Κ. Δομβόρδος παρεκινήσει με νά τῷ
συντάξῳ ὑπόμνημα περὶ βελτιώσεως τῶν περὶ τὴν παιδείαν
πραγμάτων.

Συνεγράψῃ τὸ ὑπόμνημα καὶ ἐδημοσιεύθη ἐν ἱδίῳ τεύ-
χει καὶ ἐν τῇ Κλειστῇ, τῇ Πανδώρᾳ, τῇ Ἀμαλθείᾳ τῆς
Σμύρνης τῷ ἀνατολικῷ Ἀστέρι τῆς Κωνσταντινούπολεως
ἐν ὀλοκλήρῳ καὶ ἐν ἀλλαῖς πολλὰς ἐρημερίσει κατ’ ἀπο-
στάσισα.

19 ῾Ουλίμπου 1865. Σήμερον ἐπέραν τὴν ἀνά-
γνωσιν τοῦ ὑπὸ τοῦ Ἀὐτοκράτορος τῶν Γάλλων συγγρα-
φέντος Α. τόμου τοῦ Τουλίου Καίσαρος. Πολλὰς Ἐλα-
θον ἐπ’ αὐτὸ δημοσιέυσει πρὸς συγγραφὴν πολιτικῆς τινος
μελέτης. Τὸ ἔργον ο ἐπιχειρῶ ἵστα μᾶλα σπουδαῖον διὰ τε
τὸ πρόσωπον τοῦ Συγγραφέως καὶ τὸ τοῦ ἱστορομένου,
ἐπειδὴ ὡμος καλὸν τὸ ἀγάνισμα καὶ τῇ πατρίδι μου οὐχ
ἀσυντελές ἔσος, δὲν θέλω ἐγκαταλεῖψει αὐτῷ.

6 ᾍγου ᾽Ιουτου 1865. Περὶ τὴν 11 τῆς νυκτὸς ὥραν
παρουσιάζονται ἐν τῷ γραφείῳ μου οἱ Κυρ. Δημ. Χαρα-
λάμπους, Ἀνδρέας, Ἀντερίνος, ᾿Αλέξανδρος Μανσόλας
καὶ ᾿Αναστάσιος Καλός ὡς πρεσβεία παρὰ τῶν συγγενῶν
καὶ ὕλων, τοῦ Μακρίτου ᾿Αλέξανδρου Μαυροχορδάτου
πεμπτομένη ἵνα μοι ἀναγγείλῃ τὸν θάνατον τοῦ μεγάλου
τούτου πολίτου καὶ μὲ παρακαλέση ὡς συντάξω καὶ ἑκ-
φωνήσῃ ἐπὶ ἐκκλησίας τὸν ἐπικήδειον λόγον κατὰ τὴν ἑκ-
φοράν αὐτοῦ γεννησομένην αὐριον τὴν 3 μ. μ. ὥραν. Προ-
τείνω τὸ βραχὺ τοῦ χρόνου καὶ τὸ ὀλιγος ἀσύντακτον μου πρὸς τὸ ἔργον, προκειμένου μάλιστα περί τηλικούτου ἀν- δρός, ἐπιμένοντι δώμας ἔκεινοι προσδιπαροῦντες με μεχρισοῦ ἐνέδωσαν. Δεύτερο δὴ ἀποδυσώμεθα πρὸς τὸ ἔργον, τὸ δ’ ἐλ- λειπόν τῆς ἰκανότητος ἢ ἀναπληρώσῃ, εἴ δυνατὸν, ἡ προ- θυμία μου.

7 Αὐγοῦστον 1865. Ἡ ἐργασία ἀπὸ τῆς κηδείας τοῦ μακρύτωτον Ἀλεξάνδρου Μαυροχριστάνου ἀγρυπνήσας δὲ ἐλής τῆς νυκτὸς περὶ ώραν 1 μ. μ. συνετέλεσα τὸν λόγον ἐν ἐξερώνοντα ἐν τῷ ιερῷ τῆς Μητροπόλεως ναῷ ἐν μέσῳ ἀπείρου πλῆθος. Ὡ δὲ λόγος τυπωθήσεται.

17 Αὐγοῦστον 1863 Σήμερον ἔστιν ἡ 27 ἐπέτειος τοῦ ὀκτάτου τοῦ πατρὸς μου ἡμέρα καὶ 21 τῆς ἀναγορεύ- σεως μου εἰς διδάκτορα παρά τῆς Νομικῆς τῶν Παρισίων Σχολῶν. Ἡ ἡμέρα διττάς ἱερὰ καὶ ἐπίσημον ἐπέχουσα ἐν τῷ βίῳ μου μνήμην. Ἐνόμισα λοιπὸν καθήκον μου νὰ καθιε- σώµω αὐτήν καὶ διὰ τριτού τινός συμβάντος ὅπως ἀνεξά- λειπτος διατηλῇ ἐν τῷ νῷ τῆς πρωτότοκου ὑγιεῖός μου Ἑρακλήδος παραλαβὼν λοιπὸν αὐτῆς μετέβησαν οἱ δύο μόνοι περὶ τὴν 8 τῆς νυκτὸς ὄραν καὶ ἐκαθεσθησάν τὰ τὰ προπολαία τοῦ Παναπαντηκοίου, ἐπειδὴ δὴ ἡ Ἑρακλῆς μου διατέχει τὸ δεκατόν ἐξόδομον τῆς ἡλικίας τῆς ἔτος, ἔδωκα αὐτῇ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ὑπὸ τὸ μεγαλεῖον ὁ παρασταϊ- νεῖ ἡ δημιουργία ὑπὸ καθόρυ νυκτὸς συμβουλὰς περὶ τοῦ πρα- κτικοῦ βίου εἰς ὑπερέχεται; ἡ ψυχή τῆς ἀδιόχα ὡς παι- δίοι καὶ ἀγνὴ ὡς ἀγγέλου ἤκουσε καὶ ἐξιδίδακτε ὁ παρ’ ἐμοῦ ὅτι πρέπει νὰ γνωρίζῃ ἐν μὴ ἐμπέσῃ εἰς τὰς ἀπατηλὰς τοῦ κόσμου παγίδας ἠλπίζω δὲ, καὶ ἡ ἐν ἁλίκου ὑπὸ ἐσχέσεις, ὁτι καὶ ζωντός, καὶ θα- νόντος ἐμοῦ οὐδέποτε θέλει τὴν λησμονήσει, καὶ ὁτι ἐσον-
ταὶ αὐτῇ διὰ παντὸς ἐναύλιοι εἰς τὰς ἀκοὰς τῆς εἰς ἐφόδιον ἐν τῷ βίῳ, ἧνα διαβιῶση ἐν ἄρετῇ γυμνόμενη ὑπὸδειγμα εἰς τὰ μετ' αὐτὴν τέχνα μου. Εἴθε δ’ Ἡσιάτου ἑκτείνη διὰ παντὸς τὴν χειρὰ Του ἐπ’ αὐτῆς καὶ τῶν ἀδελφῶν τῆς!

9 Νοεμβρίου 1865. Σήμερον ἀφίχθη ἡ Τεργέστης ἡ γυναικαδέλφη μου Μαρία.

10 Νοεμβρίου 1865. Παρουσιάσθην πρὸς τὸν Βασιλέα ἡ Λ. Μ. ἡρώτησε με πῶς θεωρῶ τὴν πολιτικὴν τῆς Ἑλλάδος κατάστασιν, τὸ δὲ δύναται νὰ πράξῃ ἄρος ὅ μὲν Κουμουνδούρους παρχητήρια, ὅ δὲ Βουλγάρους ὑμολόγησε τὴν ἀνδραμιάν του πρὸς σχηματισμὸν Κυβερνήσεως μονίμου. Πρὸς τὴν Άνωθεν Μ. ἀπήντησα ὅτι η κατάστασις τῆς πατρίδος εἶναι ὑπὲρ ποτὲ ἀθλία, ὅτι ἀδύνατον νὰ σχηματισθῇ Κυβέρνησσα ἀπὸ τῆς πλευροφορίας τῆς Βουλῆς λαμβάνοντας τὰς δυνάμεις τῆς, ἀλλ’ ὅτι καὶ ἐμὴν κρίσιν ἡ κατάστασις τῶν πραγμάτων δὲν εἶναι ἀπελπιστικὴ, ἄρκει ἡ Λ.Μ. νὰ ἥρθῃ νὰ σῶσῃ καὶ τὴν Βασιλείαν καὶ τὸν τόπον ὅ δὲ τρόπος ὃ ἔξη. Ἐπειδὴ ἔν τῷ διαστήματι τῶν εἰκόνων τούτων ἠμερῶν περίληθον εἰς τὴν ἁρχὴν οἱ τρεῖς κυριώτατοι κοιμματάρχαι τῆς Βουλῆς, Δεληγεώργης, Βουλγάρης καὶ Κουμουνδούρους, ὁδείς δ’ αὐτῶν ἡξυνῆθη νὰ κρατήσῃ τὴν ἁρχὴν ὑπὲρ τὰς δύο ἡ τρεῖς ἡμέρας, μακαία δέλει εἰςθαὶ πάσα ἀποτελεῖ πρὸς σχηματισμὸν κοινοδοξειών ἡ χειρὰ Θεοῦ. Οὔχ ἢττον ὅμιλοι βέβαιοι, κατ’ ἐμὴν κρίσιν, εἶναι ὅτι ἡ βασιλεία εὐρίσκεται σήμερον μετὰ τὰς ἀλληλο-διαδόχους ταύτας ἀποτείχας εἰς κρείττους παρὰ πρὸ τῆς παρατήρησες τοῦ Κουμουνδούρου θέσειν, καθόσον δ’ λαὸς ἐτέθη εἰς θέσει νὰ μᾶλλον ὅτι τῶν φιλεῖ δὲ ἡ καθήμενος ἐκάστη περὶ τῶν αὐτῆς συμφερόντων μάχεται, οὔδεμιστα ὅτε ὑπὲρ τοῦ συμφε-ροντος τοῦ Ἐθνοὺς μεριμνᾷ. Ὁ λαὸς λοιπὸν ἐξαράνθη τὰς
εἰς οὐδὲν καλὸν, μᾶλλον δὲ πρὸς γενικὴν παραλυσίαν τει-νούσις ἄλληλομαχίας ταύτας τῶν φατριῶν, ὦθεν αὐτὸς ὁ λαὸς θέλει προθύμως ἁσπασθῇ πάσαν Κυβέρνησιν εἰς ἐγκρι-των πολιτῶν, ἀμείμπτον καὶ ἄδιάφορον ἐχόντων τὸ παρελ-θὼν αὐτῶν, εἰς οὐδεμίαν δὲ φατριὰν ἀνηχόντων, μὴ ὄντων δὲ οὕτε Βουλευτῶν, οὕτε συμβούλων τῆς Ἐπικρατείας, τούτο δὲ διότι, καλῶς ἡ κακῶς δὲν τὸ ἔξετάζω ἐπὶ τοῦ πα-ρέντος, τὸ συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας, δὲν ἔχει ύπερ ἕαυ-τοῦ τὰς συμπαθείας τοῦ Ἐθνος.— ἸΓ ἐκ τοιούτων συστα-θησομένη Κυβέρνησις νὰ παρουσιασθῇ μετὰ θάρρους εἰς τὴν Βουλὴν καὶ νὰ ἐπικα λεσθῇ τὸν πατριωτισμὸν τῶν Βου- λευτῶν, ὑποσχομένη νὰ παραγωρήσῃ τὴν ἔξουσίαν ἅμα οὕτ-οι δυνηθῶσι νὰ προτείνωσί μίαν πλειονοψηφίαν συμπαγῆ. Εἰ δὲ τούτο δὲν κατορθώσωσι, ν' ἀνεχθῶσι τὴν μορφωθεῖσαν Κυβέρνησιν. Ἄν εἰς τὴν πατριωτικὴν ταύτην ἐπιλήσαι ἐνδο水利工程 η Βουλή, κύριον μέλημα τῆς νέας Κυβερνήσεως ἐστὶν τὸ νὰ συζητηθῇ ἐντὸς ὅλων ἡμερῶν ὁ προϋπολογι-σμὸς καὶ οἱ φορολογικοὶ νόμοι τοῦ 1866 ὃπως ἔχει πλήρη καὶ ἐλευθέραν τὴν ἐνέργειάν της ἡ Βασιλεία, ἵνα κηρύξῃ τὴν λήξιν τῆς συνόδου. Ἀν δὲς τούταντοι ἡ Βουλὴ ἐμφάνιντι εἰς τὴν μέχρι τοῦτο πορείαν της, ὅτι τὸ ἐπ' ἐμοὶ δὲν βλέπω ἅλλην διέξοδον παρὰ τὴν διάλυσιν τῆς Βουλῆς.
Τοῦ Βασιλέως ἀντιλέξαντός μοι ὡς πρὸς τὴν διά-λυσιν τῆς Βουλῆς, καθότων τὸ τοιοῦτο θέλει ἐκθέσει τῷ Ἐθνος εἰς τὰ δεινὰ μᾶς νέας ἐκλογικῆς πάλης, ἐπα-νεάλοχος ἐγώ, ὅτι ναὶ μὲν καλὸν δὲν εἶναι νέα ἐκλογική πάλη, εἰς δὲς ἤττον κακὸν εἰς ἄγων τεσσάρων χόλων ἡμερῶν διαρκείας παρὰ τὴν παράτασαν τοῦ ἑμεροῦ συμ-βαίνοντος μείζονος κακοῦ τῆς αναρχίας· πάντως δὲ προτει-μητέρα ἡ διάλυσις παρὰ ἡ λήξις τῆς Συνόδου πρὸ τῆς ἐπι-
ψηφίσεως τού προϋπολογισμού καὶ τῶν φορολογικῶν νόμων, ἀτινά εἰσὶ τὰ πρῶτα πάσης τακτικῆς Συνόδου έργα ὡδὲ συμφέρον οὐδὲ λογικὸν εἶνε ἐκτακτος νὰ συγκαλεσθῇ Σύνοδος πρὸς τέλεσι τῶν μὴ γενομένων κατὰ τὴν ενιαυσίως τακτικῆς Σύνοδουν τακτικῶν έργων. Ἡ δὲ διακοπὴ εἶνε κατ᾽ ἑμὴν γνώμην πολλῶν χειρῶν καὶ τῆς διαλύσεως καὶ τῆς λύξεως τοῦτο δὲ διότι ἁπαξ κατὰ τὴν Σύνοδουν ταύτην ἡ Ἡ. Μ. ἐγκρήσατο τῷ δικαιώματι τῆς διακοπῆς δὲν δύναται κατὰ τὸ Σύνταγμα νὰ ποιήσηται καὶ ἐκ δευτέρου χρῆσαι αὐτοῦ ἐν τῇ παρούσῃ Συνόδῳ εἰμὴ τῇ συγκαταθέτει τῆς Βουλῆς τὸ τοιοῦτον δὲ ἦθελεν ἐνίδου μὲν παρατίθει τὴν νέαν Κυβέρνησιν ὡς ἀνίκανον καὶ ἀπαρακτικοῦσαν, ἐνθὲν δὲ τὴν Βουλῆν ἐκθέτει ὡς διὰ τῆς πλειονοψήφιας αὐτῆς ὑποδείξασαν τῇ Ἡ. Μ. μίαν τοιαύτην ἀδέξιον Κυβέρνησιν.

'Αλλ' ἡ κοινὴ γνώμη ἰσως, ἐπήνεγκε μοι ὁ Βασιλεὺς, ἡ κοινὴ γνώμη ἰσως εἶναι ἐναντία τῆς διαλύσεως τῆς Βουλῆς. Δὲν τὸ πιστεύω, Βασιλεύ, ἐπανέλαβον ἐγὼ, διότι ἐχω ἀπειρίαν ἐπιστολῶν καὶ ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν, καὶ παρὰ τῶν ἐξω ὀμογενῶν, ἐν αἷς οἱ γράφοντες μια τῆς πλειοψηφίας ἀγανακτίσεως καὶ πικρίας ἐκφράζονται κατὰ τῶν ἐν Άθηναις πολιτικῶν, οὔτες παραγνώρισαν καὶ τὴν ἀποστολὴν τῶν, καὶ τὸ πρὸς τὴν πατρίδα χρέος τῶν φατριάζοντες.

Εἰς οὑδὲν ἐμος λογίζομαι, εἶπεν ὁ Βασιλεύς, τοὺς ἐν Άθηναις δημοκράτους. Ναὶ εἰς οὑδὲν, προσεδήμην ἐγὼ, τοὺς πολιτικοὺς τοὺς τῶν τρίδον τῶν 'Αθηνῶν, οὗσ ἐν ὑποργείοις χειρῶν τὴν ὑπόληψιν τοῦ ἐθνος ἐλοῦ διὰ τὴν τιμιώτητα καὶ τὰ προηγούμενα, ἐνὸς ἐκάστου τῶν μελῶν του, δύναται νὰ περιστεῖτη δυ σὸς καὶ μόνον λόγου τυροσθεστών μὲ δύο ἀντλίας. ἂν ὁ στρατάς, όπερ πιστεύω, ἦναι ΣΑΡΙΠΩΛΟΥ ΑΥΤΟΒΙΟΡ. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝ.
πιστός, οὐδεμία ταραχὴ δύναται νά λάθη χώραν. "Αλλαξ τρός τι νά γίνη ταραχή; Μήπως δὲν ἐγκείνεται ἐν τοῖς ἡγεμονικοῖς δικαίωμας τῆς ᾿Υ. Μ. τὸ τε τοῦ διορισμοῦ καὶ τῆς παύσεως τῶν ᾿Υποργῶν, καὶ τὸ τῆς διαλύσεως τῆς Βουλῆς; Ποὺν δὲ παράπονον δύναται νά ἔχῃ ὑπόστασιν ὅταν ᾿Υ. Μ. κάμη ἔκκλησιν εἰς τὸν λαὸν, καὶ ταύτην ἀροῦ πολυειδᾶς καὶ πολυτρόπως προσεπάθησε νά σχηματίσῃ Κυβέρνησιν ἐκ τῶν σπλάγχων τῆς Βουλῆς καὶ δὲν τὸ κατώρθωσε, τρεῖς δ΄ ἀλλεπάλληλοι κυβερνήσεις ύπό τὴν προεδρείαν ἐκάστη ἐνὸς τῶν τριῶν κομματαργῶν τῆς Βουλῆς ἐπέσον ἡ μία μετὰ τὴν θλήνην ἐντός δύο μόνων ἐδομήδων.

Τὰς ὁμοὺς ἐγγυῖται, εἴπεν ὁ Βασιλεὺς, ὅτι ἡ νέα Βουλὴ θέλει εἰσῆλθη βέλτιον συγκεκριμένη; Ναὶ, ἀληθῆς τούτο, ἐπέσον ἔγω, ἀλλὰ τούτο, ἡμιμα εἰς μεταγενεστέρας σκέψεως.—Ἀνισομερεῖτε, Μεγαλειστάτε, ὅτι τοσοῦτο ταχέως ἐπιχλήθησαν αἱ περὶ μιᾶς Βουλῆς προφήτεις μου ἐν τῇ ᾿Εὐνικῇ Συνελεύσει τὸ μέγα τοῦτο λάθος εἶναι ἕσυχον ἑπό τῆς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς πολιτικῆς ἐπίστημης, καὶ ὅσα πορίσματα ἀλάνθασα ἱστορίαν ἐν τῇ συνθήκης, ὅτι αἱ ἐπαναστάσεις ἀρχίζουσι μὲ μίαν Βουλὴν καὶ τελεύτουσι μὲ δύο· ὅτι μὲ μιαν Βουλὴν, ἢ ᾿Η Βασιλεία θέλει ῥημολυκεῖται ὑπὸ τῶν ὀρέξεων τῆς Βουλῆς, ἢ ᾿Η Βουλὴ θέλει παρασφη ὑπὸ τῆς Βασιλείας καὶ καταλήξει τὰ πράγματα εἰς τὴν δεσποτείαν τοῦ ἐνός, ἢ εἰς τὴν ἀναρχίαν, ὡς παρ᾿ ἡμῖν σήμερον. Ἄι δύο δὲ Βουλαί οὐ μόνον ἀπολύτως εἰς τὸν ἀναγκαστικὸς κυβερνήμονας μοναρχικός πολιτείας, ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτὰς ταῖς ἰδιοκρατίαις. ὁ Οὐασιγκτήν δὲν ἦσυχα ἔγραψεν ὑπὸ κατεχώρισθη ἐν τῷ ἀναθεωρηθέντι συντάγματι τῶν ἰδιωμένων Πολιτειῶν τῆς ᾿Αμερικῆς, καὶ ᾿Η Γερουσία....
Λησμονείτε, διέξοδε με τον Βασιλείο, ήτοι δεν επιτρέπεται υπό το ημετέρου Συντάγματος, η ἀναβεβρήσεις κύτταρο ει μη μεθ' ὁρισμένου μικρὸν χρόνον. Δεν διαφέρει μου τούτο τον νου, Βασιλείο, εἰπὼν ἐγώ, ἀλλ' ἐν τῇ Κυβερνήσει τῶν λαῶν ὑπάρχει μία ἀλήθη ἄρχη ἐγγράφος μὲν ἀλλ' ὑπερτέρα πάντες ἄλλου θεσμοῦ, ἔστι δ' αὕτη, ἡ σωτηρία τῆς πολιτείας. 'Αν λοιπόν, ὃ μη γένοιτο! μετ' ἐπανειλημμένας δοξιμασίας ἀποδειχθείσας διήκουσας οὐκ οὐκ ὕπαρχει η Ἑλλάς να προβηγχεί εἰς τὸν προορισμὸν τῆς, τότε πάντως ἀνάγκη ο Βασιλείος να συνεννοηθῇ μετὰ τοῦ λαοῦ, ὅπως μεταβληθῇ τὸ πολιτείμα. οὗτοι καὶ οἱ λαοὶ, Μεγαλειότατε, ὅταν βλέπῃ ὅτι τὸ φόρμακον ἀντὶ νὰ φέρῃ πρὸς ἱερὰν ἱερέα πρὸς τὸν ὅνατον, δεν ἐπιμελεῖ ἕνα ἀόνθην ἁλῆ ἱλίῳ τὴν δόσιν τοῦ φόρμακον ἢν ἄρχῃς διέταξεν. 'Αλλ' ἐπαναλέγω, διὸ οἱ καιροὶ οὕτω ἔστιν ἐστὶ μικρὸν ἡμῶν, τῶν πρὸ πολλῶν τὴν θεραπείαν ὑπέβαλον κατὰ τὰς ἀσθενείς μου δυνάμεις ὅπ' ὃ οὕν τῆς Υ. Μ. ὤμηλεσα μετὰ πλήρους παραρτησίας, διότι η Υ. Μ. προύκαλεσε τὴν ἐκφαρασία τῆς γνώμης μου, καὶ βεβαιών ἦθελεν αὐτὴν ἐλικρινὴ. ἐλικρινῶς λοιπὸν καὶ ἐγὼ ἐλάχιστος, εἰ δ' ἐγκαθιστήσει καὶ οντοφοροῦσιν πρὸς τόν τῆς Υ. Μ. γνώμης, μή με κατακρίνη διὰ τὸ πρῶτο, καθόταν προσθέσωμεν τὰς ἀρχηγίν, ὅτι πρὸς τὰς Βασιλείου πρέπει νὰ λαλήτες, ἡ ὡς ἡκιστα, ἡ ὡς ἀριστα.

Ἐκτιμῶ, εἰπὲ μοι ο Βασιλείος, τὴν εἰλικρίνειαν ὑμῶν, ὡς καὶ τιμῶ τὰς γνώσεις Σας, καὶ διὰ τοῦτο ὡς βλέπτετε, καὶ ἄλλοτε, καὶ σήμερον, πάντως δὲ καὶ εἰς τὸ μέλλον, βέλω προσκαλέσει ὑμᾶς νὰ μοι ἐκφράσητε ἐλευθέρως τὴν γνώμην Σας ἐν σπουδαίᾳ περιστάσει. Σάς εὐχαριστῶ.

 Himself ὥς ὁ ήν τε συντομώτατα ἐκτεθεῖσα ἐντάθει συνομιλία μου μετὰ τοῦ Βασιλείου παρετάθη περὶ τὰ τρία τέτ
ταρτα τῆς ωρας, ἦρξατο μὲν Ἑλληνιστὶ, ἀλλ’ ἀπὸ τῶν πρῶτων λόγων μετετράπη εἰς τὴν Γαλλικήν, ὡς μῆπω ἔτι δυναμένου τοῦ Βασιλέως νὰ ὁμιλῇ μετ’ ἑστῆς εὐκολίᾳ τῆς Ἑλληνικῆς.

23 Νοεμβρίου 1865. Ὕε μου, Ἰωάννη! ὡς εὐχομαι καὶ ἐπιτίθεμαι ἡ ᾿Ὑψιστὸς θέλει Σοὶ δῶσει μακρὸν βίον’ ἐὰν ἐγὼ δὲν ἦσον, οὐ τοῦλάχιστον, ὦ εἰς μου, ἀναγινωσκε συνεχῶς τοὺς λόγους τούτους, διότι θέλουσι εἰσῆλθαι διὰ Σὲ κέντρον πρὸς τὰ καλὰ καὶ παρηγορία εἰς τὰς ἁδίκους θλίψεις, ἀς πολλάκις θέλεις ὑποστή πράττων τὸ καλὸν.

Σέθου πρὸ πάντων τὸν Θεόν, καὶ οὐ μόνον πολιτεύου ως καλὸς Χριστιανός ἀλλὰ καὶ ὑμολογεῖς σαυτὸν Χριστιανόν, καὶ ἕν τούτῳ Σὲ κατάστασιν τῶν περίγελου τῶν περὶ Σὲ ἀσέβων. Μὴ ἀνεγήσῃς ποτὲ ὑπόπτων Σου νὰ περικρισθῇ ἡ πίστες ἢ εἰς Χριστὸν, ἀλλ’ ἐγείρου πάντοτε γενναῖος ὑπερρασπιστής αὐτῆς. Μηδεμίων ποτὲ μετ’ ἁσέβως συνόψῃς σχέσιν, διότι ἃδύνατον ἐν ψυχῇ ἁσέβους νὰ ὑπάρχῃ ἐχνος οἰστρύποτε ἄρετῆς.

Μετὰ Θεον ἀγάπη τῆς πατρίδας καὶ προσπάθεις ἀλλικ δυνάμεις νὰ γίνησαι ὁφέλιμος πρὸς αὐτὴν. Ἐνθύμοι ἐμοὶ υἱὸ μου, ὅτι θέλεις ἦσεν ἐν ᾿Ελλάδι, καὶ ὅτι ἔκπαιλε ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ ὁ ἐνάρετος ζῶν κατεδιώξθη, θαυμῶν ἐ’ ἐτιμηθῇ καὶ θαυμασθῇ. Ὁσον περισσότεροι ἁρετᾶς ἀνιπτύης τόσον μᾶλλον θέλεις ἐξεγείρει κατὰ Σου τὸ μέτοχο καὶ τον φθένον. Ἐνθύμοι ὅτι ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ εἶπεν ὁ χωρικὸς τῷ ᾿Αριστείῳ « ρίπτω κατ’ αὐτὸ τὸ ὀστρακόν, διότι δὲν » δύναμκα νὰ ὑποφέρω ἁκοῦων αὐτὸν ἐπαινοῦμεν ὡς δί-« καιν και ἐνάρετον ». Ἐνθύμοι ὅτι ἐνταῦθα ῾Η Σωκράτης ἐπιε τὸ κάνινον καὶ ὁ Φωκίων παρήγγειλε τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἴνα μὴ μνησικακῇ πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους. Πρὸς Σὲ, υἱὸ μου,
ἀποτεινόμενος δὲν εἶναι τολμήρον ἂν εἴπω, νὰ ἔχῃς καὶ τοῦ πατρὸς Σου, τὸ παράδειγμα ὑπ’ ὅψιν θέλεις κληρονομήσει παρ’ ἐμοῦ τέμους ὀδοκλήρους ἐν ὦς ἐπιμελῶς συνέλεξα δ,τι ἐγράψη ὑπὲρ καὶ κατ’ ἐμοῦ, οἱ ἔπαινοι, δὲν μὲ κατέστησαν ὑπερήφανον, ἀλλὰ μοι ἐχρησίμευσαν ὡς κέντρον πρὸς τὰ καλά, οἱ δὲ ὄθρεις οὐδέποτε μὲ κατέστησαν δειλὸν ἢ χαῦνον· ἐν Ἐλλάδι ιδίως πλεονάζει ὁ φθόνος, οἱ δὲ κακοὶ δὲν υπομένουσιν ὑπερεχρούσας ἀρετὰς. Σὺ ἐξηκολούθεις πράττων τὸ ἀγαθὸν, ἵσως δὲ ποτὲ ἀναγκάσεις καὶ τίνας τῶν ἐχθρῶν Σου νὰ γίνωσιν ἐπὶ τέλους εὐμενεῖς πρὸς Σὲ μετανοοῦντες, ἀλλὰ μὴ ποτὲ ἡπτήσῃς διὰ τῆς ταπεινώσεως καὶ τῆς κολακείας νὰ ἐφελκύσῃς τὴν εὐμένειαν τῶν κατηγόρων Σου, διότι ἂν τούτο πράξῃς θέλεις ἐπισύρει καὶ τὴν περιφρόνησιν τῶν. Μὴ ἐπιδιώξῃς ποτὲ ἐκδίκησιν κατὰ τῶν ἀδικοῦντων Σε, διότι θέλεις οὕτως ἐξομοιωθῆ ὑπὸς αὐτούς, μὴ ὀκνήσῃς ἐμας ποτὲ, εἴ Σοι δοθῇ περίτασις, ἢ να εὐποιήσῃς τοὺς ἐχθροὺς Σου, διότι ἡ εὐποία ἐστὶ εἰς τὸ καλόν πρὸς ἀλωσιν τοῦ ἐχθροῦ. Τέκνον μου μάθε, ἐστὶ οὐδὲν ἐξεδικήθην ἐχθρὸν κακῶς ποιῶν αὐτὸν, τούναντιν δ’ εὐποιήσας πολλοὺς εἰς καλοὺς μετέβαλον φίλους εἰς ἐχθρῶν.

Πολιτεύου μηδέποτ’ ἐπιζητῶν τὸ ἄρχειν ἐν τῇ πολιτείᾳ. Καὶ εἶ μὲν ἡ πατρίς Σε καλέσῃ εἰς ἄρχῃν τινα, δέξαι αὑτὴν ὡς χρέος, οὐχὶ δ’ ὡς δικαιώμα, θέλεις δὲ πάντως μετέλθει καλῶς τὴν ἁρχήν, ἢν ὀδηγῶν ἡ ὑπὲρ τῶν ὀικείων ἡπτήσῃς νὰ πορισθῆς εἰς αὐτῆς ὀφέλος. Ἡ περὶ τοῦ Συνταγματικοῦ δικαίου πραγματεία μου θέλει Σὲ διδάξει ἐν ἐκτάσει πῶς δεῖ Σὲ μετελθῆν τὴν ἁρχήν, αἱ ἐν τῇ Β’. ἐν Ἀθηναῖς θυνικῆς Τῶν Εἰλλήνων Συνελεύσει άγορεύσεις μου καὶ ἡ ἐν αὑτῇ διετής πολιτείᾳ μου, θέλουσι Σὲ πείσει,
δια-γωγή μου ....

Διεκτάμενη έντασθα ύπο τού Κ. Δημοσθ. Βρατσάνου υεως Διευθυντού τῆς Διακοινικής 'Αστυνομίας ἐλθόντος εν τῷ γραφείῳ του ἕνα ἐπικαλεσθῆ την συνδρομήν του ώς Συνήγορον εἰς τὴν κατ' αὐτόν γενομένην κατηγορίαν ἄτι τὴν ἐσπέραν τῆς 13 Ὀκτωβρίου ἐν. ἐτ. ἐκτύπησε τὸν Κ' Γεωμενικόν Μαλαβάζην Ὕποπρόξενον τῆς Ἰταλίας. Ἰδοὺ λοιπῶν υἱὲ μου, μία ἐπικύρωσις τῶν λόγων μου. ὁ Κ. Δημ. Βρατζάνος εἰς ἐξ ἐκείνων οἴτινες ἐπιθετικώτερον κατ' ἐμοῦ ἐξανέστησαν κατ' ἀρχάς ἐν τῇ Συνελεύσει, ἀροῦ κάλλιον μ' ἐγνώρισεν ἐν αὐτῇ πολλάκις ὁμολόγησε μοι τὴν μετά-νοιαν του, καὶ ἰδοὺ προστρέχει πρὸς ἐμὲ ἐν τῇ ἀνάγκῃ του.

'Αγαλαμβάνον, νῦν τὴν διακοπεῖσαι ὑπὸ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Κ. Βρατσάνου σειρὰν τοῦ λόγου μου.

Τίς μου! Ῥ ἠληθῶς ἐλεύθερος οὐδέλεως κατέχεται ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀρχείου τῶν ἄλλων, διότι ὅστις θέλει νὰ καταλάβῃ τὴν ἐπὶ τῶν ὁμοίων τοῦ ἀρχῆς ὀφείλει πρῶτον νὰ μάθῃ ὅπως ὑπακούη εἰς τὰς κλίτες αὐτῶν καὶ περιποιήσεται τὰς ἀδυναμίας τῶν. ὁ φίλαρχος ἁναγκάζεται ἐνα ὑποθήλη ἐκάστοτε τὴν ἑαυτοῦ συνεϊδησιν εἰς τὰ συμφέροντα ἑκείνων, ἐν ἐνι λόγῳ καθ' ἀ καὶ τὸ Εὐαγγέλιον λέγει: « ὁ τέλων εἶναι πάντων πρῶτος ἑσται πάντων ἐσχάτος ».

Μὴ ἐπιζητεῖς λοιπὸν τὴν ἀρχὴν καὶ τὰς τιμὰς, ὅσας ἂμως οἱ συμπολίται Σου, ἡ πατρίς. Σὲ κρίνωςν ἀξίων πρὸς ἐμοσίαν τινὰ λειτουργίαν, Σὺ δ' αἰσθάνεσαι τὰς συνάμεις Σου ἱκάνας ἐποὺς ἀναλάβῃ τὸ βάρος, ἰδίᾳ αὐτήν, θέλεις δὲ μετέλθῃ αὐτὴν καλως, ἐὰν πάντοτε τὸ τῇ πατρίδι συμφέρον ὑπ' ὠφιν ἔχων, ὁλιγωρῆς τοῦ σαυτοῦ. Ἐμέλει τῶν ὁσεών, περισσότεροι τὰς συκοφάντιας, πολιτεύου κατ' ἀρε-
τήν, καὶ ἐσο βεβαίος, ὅτι ἂν πρὸς καιρὸν ἐπισκιασθῇ ἡ πρὸς Σέ ὑπόληψις τῶν ἄλλων, θέλει ἄναλάμψει ἡ δόξα Σου φαεινοτέρα. Καὶ ο ἦλιος ποθεινότερος γίνεται καὶ λαμπρότερος ἀνθρακίζεται ἀροῦ περιέλθοσι τὰ τὰς ἀκτίνας αὐτοῦ πρὸς καιρὸν ἐπισκιάσαντα νέφη.

Τὴν ἀληθῆ καὶ ἀνέφελον εὐδαιμονίαν εὐρήσεις πάντοτε ἐν τῷ οἴκῳ Σου, ἂν σύζυγον μὲν ἐκλέψῃ σῷφρονα καὶ υγίᾳ, τέχνα δ' ἀποκτήσῃ ταλά, ἔσονται δὲ καλὰ πάντως, ἂν οἱ γονεῖς τὰσαν ἐπιμέλειαν καταβάλλητε πρὸς διάπλασιν τοῦ ἢθους καὶ τῆς χαρδίας αὐτῶν. Τὸ πράγμα δὲν εἶναι ὅσον φαίνεται δύσκολον, ἀρχεί πρὸς ἐπίστευξιν αὐτοῦ ἕνα ἐν παντὶ γίνησθε ὁ γονεῖς ὑπόδειγμα τοῖς τέκνοις καλὸν καὶ μιμήσεως ἄξιον.

Θέλεις ἡ σύζυγος Σου νὰ Σ' ἀγαπᾷ διαρκῶς; διαρκῶς περίποιοι αὐτῆς, μηδέποτε χωρίζου αὐτῆς ὅπως μετ' ἄλλων διασκέδασης τὰσαν τῆς ἀνέσεως Σου ὅραν διάβαινε μετ' αὐτῆς, διότι ὡς πεισθῇ ἡ σύζυγος Σου ὅτι σάκχαρα μακρὰν αὐτῆς διάγεις ἐργάζεσαι ὑπὲρ αὐτῆς καὶ τῶν τέκνων Σας, θέλεις φιλοτιμηθῇ ἕνα καὶ αὐτῇ τὸν αὐτὸν χρόνον οἰκουμένα δαπανᾶ ὑπὲρ Σου καὶ τῶν τέκνων σας. Ἄλλα καὶ ποὺ ἄλλου δύνασαι νὰ εὐρῆς χαρδίας μᾶλλον ἀγαπώσας Σὲ παρὰ ἐν τῷ οἴκῳ Σου; Ἐννεακχίδεκα συμπληρωῦνται ἐτῇ ἁφ' ἦς τῶν εὐδαιμονών ποῦτον βιώ σικυγενειακὸν βίον, ὅποιας δ' ἀμυθήτους τέρψεις ἀπολαμβάνω ἡχον ἀεὶ πασί περὶ ἐμὲ τὴν πολύτιμον διὰ πάντας ἡμᾶς μητέρα Σου καὶ ὑμᾶς τὰ καλὰ ἡμῶν τέκνα. Ὁ Θεός, τὸ ἐλπίζω, δὲν θέλεις διακόψῃ τὴν εὐδαιμονίαν ταύτην, ἀλλὰ θέλει τὴν παρατείνει, ὅπως καὶ Σὺ δυνηθῇς μεγαλώσας νὰ γίνης αὐτόττης μάρτυς καὶ ἀνεκάλειτον διατηρήσῃς ἐν τῷ νῷ καὶ τῇ χαρδίᾳ Σου τὴν μνήμην αὐτῆς. Φεύγων τὰς ματαίας
σχέσεις καί τάς ἄργας συζητήσεις θέλεις οἰκονομεῖ τὸν καιρὸν, τὸ βαλάντιόν Σου, τὴν ύγείαν Σου, τὴν υπόληψιν Σου θέλεις αὐξάνει τὰς γνώσεις Σου, θέλεις συντηρεῖ τὴν γαλήνην τῆς ψυχῆς σου, θέλεις δὲ πάντοτε μείζων περισσεύτα, ἐνώ οἱ κοινοὶ ἀνθρώποι πάντοτε παραπονοῦνται διὰ τὴν ταχύτητα μεθής φεύγει ο χρόνος. Καὶ τιμώντι φεύγει αὐτοῖς, ὡς καὶ ὁ πλοῦτος διαρρέει διὰ τῶν δακτύλων τοῦ ἀσώτου, ἐνώ ὁ αὐτάρκης καὶ ἐπὶ μικρῶ χρήματι πλουτεῖ.

Εἰς τὰς μετὰ τῶν ἀλλών ἀνθρώπων σχέσεις Σου ἐζο εὐπροστήγηρος, εἰλικρινὴς καὶ τίμιος. Οἱ πάντες ἐσμὲν ὑπερρέται ἄλληλων· ἐπειδὴ δὲ καὶ Σὺ ὡς ἐγὼ θέλεις πορίζεσαι ἀπὸ τῆς ἑργασίας Σου, ὑπηρέτει τὸν διαπίστευθέντα Σοι τὰ συμφέροντά του, ἡ τὴν τιμήν του, ἡ καὶ τὴν ζωήν του, ὡς ἤθελες θελήσει ἐν τῇ θεσεὶ του ἵν ἃς νὰ σὲ υπηρετήσῃ ἐκεῖνος.

Θέλεις πρὸ πάντων νὰ ἴσαι διαρκῶς εὐτυχεῖς καὶ εὐπορος, φεύγει τὰ χρήματα. Ὁ χρεούμενος ἀποδίδει τὴν ἐλευθερίαν του, παραδίδεται εἰς τὸν δανειστὴν του, γίνεται δοῦλος του.

Ἐλέει πάντοτε τὸν πτωχόν. Ὁ ἐλεῶν πτωχὸν δανείζει Θεῷ. Οὐδεὶς ποτὶ ἐδυστύχηςε ποιῶν ἐλεημοσύνας.

Τὰς ἀδελφὰς σου ἀγάπα ὡς τέκνα τῶν γονέων Σου· ἐπειδὴ δὲ καὶ αἱ ἐς ἀδελφαί Σου εἰςι μεγαλήτεραι Σου τὴν ἥλικιαν, ἀκους τὰς σύμβουλας των. Πάντα θέλουσιν ἐγκαυγάζουν ἐπὶ ταῖς ἀρεταῖς Σου. Ἡ τιμή Σου, ἡ δόξα Σου ἔσται ὁ στέφανος αὐτῶν.

Μελέτε τὶς διηγηματικὰς τὰς πράξεις τῶν μεγάλων ἀνδρῶν θρησκεύων προσπαθῶν ἄειπτετο νὰ τοὺς μιμηθῆς, πάντως δὲν θέλεις παρέλθει ὡς εἰς τῶν πολλῶν ἀνθρώπων.
Αδικλείπτως εἰς τὰς πράξεις Σου ἐνθυμοῦ υἱὲ μου,
ὅτι αἱ βουλεύσεις τῶν θανόντων πατρός καὶ μητρός Σου ἐπιθέσως Σε.

2 Φεβρουαρίου 1866. Σήμερον παρουσιάσθην πρός τόν Βασιλέα ὅπως τῷ προφέρω ἐν ἀντίτυπω τῆς Γάλλως τῶν συνταχθεῖσις μελέτης μου «Le Passé, le Présent et l'Avenir de la Grèce». Προσφέρων τῷ Βασιλείᾳ αὐτῇ εἶπον Αὐτῷ Γάλλως τάδε «Ἡ εὐνοίας πρὸς με διάθεσις τῆς Υ. Μ. ἐνδημορίας με ὑπό σημείωσις κοιτάζω τῷ καθ' εὐνοίας τῆς Βασιλείας εἶπεν». Ο Βασιλεῖς ἀνοίξας τὸ βιβλίον καὶ ἀναγνώσας τὸν τίτλον ἐπεφάνη σὲ στενάζων «ι' Avenir! ι' Avenir!», εἶτα ὡς ἀποτεθείνεις πρὸς με ἐπήνευκεν, et quel avenir prédisez-vous à la Grèce?

L'avenir le plus glorieux Sire, ἀπήντησα ἑγώ, καὶ ὁ ἐργάτης τοῦ μέλλοντος τοῦτο τῆς Ἑλλάδος ἔστε Υμεῖς, ἀρχίζω ἀποφασίστες, νὰ τὸ ἡθήνητε καὶ νὰ ἐπιληφθῆτε τοῦ ἔργου μεθ' ὑπομονής και χαρτικῆς, μετ' ἐπιμονῆς ἀκρα-δάντου.

Ἀλλά τὸ Σύνταγμα, ἐπείτες ὁ Βασιλεύς, τὸ Σύνταγμα δίδωσι τῷ Βασιλείᾳ πρὸς τὴν Κυβέρνησιν τῶν κοινῶν συμπράξομεν, ἀλλαὶ καὶ ἀλλαὶ, ὡστε ἡ ἐυθεία τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶναι ἔργον μόνον τοῦ Βασιλέως. Τοῦτο ἀληθὲς, ἀπήντησα ἑγώ, ἀλλὰ τὸ Σύνταγμα ἐδωκε τοιαύτας καὶ τοσαῦτας τῷ Βασιλείᾳ προνομίας, ἑτοι δυνάμεις ὡς ἡ ἀγαθὴ τοῦτο βούλησις ἐξαναγκαζεῖ τοὺς πάντας πρὸς τὸ καλόν' ἐκ τοῦτο δὲ καὶ ἡ συνταχθεῖσις ἐφικτοὶ οἱ τὸ Βασιλεῖς ἀδυνατεῖ μὲν νὰ πράξῃ τὸ κακόν, ἐξ αὐτοῦ δ' ὡς ὑπὸ την ἐπομολογεῖ πᾶν ὅ, τι καλόν.
Αἱ προνομίαι ἂς μοι χορηγεῖ τὸ Σύνταγμα, εἶπεν ὁ Βασιλεὺς, εἶναι νὰ διαλύω τὴν Βουλή καὶ νὰ δίδω χάριν.

Διέλαβεν Ἡμᾶς Μεγαλείστατε, ἢ κυριωτάτη πασῶν τῶν Βασιλικῶν προνομίων, τὸ ἀληθὲς τοῦ εὐποιεῖν τὸν λαὸν καὶ δοξάζειν τὸ στέμμα μέσον· ἔστι δ’ ἡ ἐκλογὴ τῶν Ἡπειρογῶν. Ἡ παραγωγὴ τίμιοι, εὐσεβεῖς πρὸς τὸ καθήκων, ικανοὶ καὶ εἰδικοὶ ἔκαστος περὶ τὸν κλάδον του, θέλουσιν ἐρέλκυσαι εἰς ἑαυτοὺς τὴν ἁγάπην του ἔνους, θέλουσιν ἐπισάλεις ἐις τὴν πλέον δυσοικονόμητον Βουλήν τὸ σέβεσθαι αὐτούς.

Δὲν βιπτετε ὁλίγον τὸ βλέμμα περὶ ὑμᾶς; Μοι εἶπεν ὁ Βασιλεὺς.

Ναὶ Μεγαλείστατε, ἀείποτε περισσοτέρα περὶ ἑμὲς, διότι ἄλλως ἀτελεῖς ἦθελον σχηματίζεις γνώμας. Ναὶ βλέπω τὰ περὶ ἑμὲς, ἀλλὰ δὲν ἀπαυδῶ. Ἔννοο ὅτι πολλάκις ἡ Υ. Μ. βλέπουσα ὅτι τὰ πράγματα δὲν ἀποθαίνουσι σύμφωνα, πρὸς τοὺς ἄγαθοὺς Αὐθής σκοποῦσι δυσχεραίνει, ἵσως δὲ καὶ τῆς ἀθυμίας καταλαμβάνει Αὐθήν· ἀλλὰ τί ήθελεν εἰπεῖ ἡ Υ. Μ. περὶ τινός ὅστις ἐπιχειρήσας ν’ ἀνάψη πῦρ ἐπὶς ὑψαρνθῇ παρατεί ἄμεσως τὸ ἔργον του, διότι πριν ἢ τὸ πῦρ ἐκπέμψῃ τὸ θάλπος του ἀναδίδει κατόν πνευμή- ρόν; Δὲν πρέπει ο τοιοῦτος να ἐπιμείνῃ εἰς τὸ ἔργον του; καὶ δὲν ἐπιμείνῃ δὲν θέλει ἐπέλευς; ἡ στιγμὴ ὅτε ἡ φλέξ Θέλει ἀναδώσῃ λαμπρά, ὅ δὲ καπνὸς θέλει σκεδασθῇ; Μή ἀποθαρρύνῃ Υμᾶς ὅ ἐν ἀρχῇ τοῦ ἔργου ἀναδίδομενος κατόν, ἑξακολουθήσατε Μεγαλείστατε τὸ ἔργον Υμῶν, ἐστὲ νέος καὶ οἱ κόσμοι εἰσὶ διὰ τοὺς νέους, προλέγω δὲ ὡς μόνο τοῦς καρποὺς τῶν κόσμων τῆς Υ. Μ. θέλει δρέψει ἐν τῷ γήρατι ὀρῶσα τὴν Ἐλλάδα εὐδαμονοῦσαν.

Καὶ νομίζετε, ὁ Βασιλεὺς, ὅτι δὲν ἐργάζομαι ἀνευδότως; Δὲν λέγω τὸ ἐναντίον, εἶπον ἐγὼ, ἀλλὰ ἔργον ἔργον
δικαστήριον ἔγραψε ἰδιωτικῶς ἐπιτελοῦμενον διάφορον ἀποθαίνει. Πρέπει ὅστις ἐπιχειρεῖ ἐργον τι πρὸ παντός ἄλλου νά ἔχῃ πεποίησιν ἐν ἕαυτῷ ὦτι θέλει φέρει εἰς αὐτοῦ πέρας τό ἐπιχειρισθέν, ἄλλους βεβαιώς ἀποτυγχάνει. Ἔπιτρέψατε μοι Μεγαλειότατε, ὅπως εἴπω ὑμῖν ὅτι ἐν τῇ μικρᾷ σφαιρῇ κατώρθωσα δ.τ. ἐπεχείρησα, ἐγενόμην ὦτι ἤθελήσα, καὶ ἐφέρα εἰς πέρας ὦτι ἤρχισα. Τούτο δέ, διότι πρὸς τό τέρμα στηλόν τό βλέμμα ἀπ' ἀρχής οὐδὲν ἦσεται μετατρέπει αὐτό ἀπό τοῦ σκοποῦ, οἰκοδότοπε δ' ἃν συναντήσω κατά τὴν πορείαν μου κοιλύματα ὑπερνικῶ ἱκτί διὰ τῆς ἐπιμονῆς μου. Τι δ' εἴσειν αἱ ἀσύνετες μου δυνάμεις συγκρίνομεν πρὸς τὰς τῆς Βασίλειας; σίνα δε μέσα ἔχει αὐτή ἡ σωκ. ἐγεί κατὰ ἰδιώτης; Μὴ ἄθυμησε λοιπὸν Βασίλευ, διότι δέχαν ἀνεί κόπων οὐδ' αὐτοῖς τοῖς Βασιλεύσι δίδωσιν ὁ Θεός. «Οὐδέςις στεφανοῦται, λέγει τὸ ῥῆμα τοῦ ἀποστόλου, ἢ ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ ». Εἰς τὸν Θεόν λοιπὸν ἃς ἐπιτίθη ἡ Τ. Μ. καὶ ὁ Ἰησοῦς θέλει εὐσωφάσει τοὺς ἀγώνας Λαύτης. Ἡ δέξα ὑλίγους εἰς τὸ γηράς των δεξαίζει, τοὺς πλείστους μετὰ θάνατον, πρὸς τοὺς νέους δ' ἐμφανιζόμενη προπέρεξε αὐτῶν ἕνα κατότι τῆς τρέχοντος ὡς μείκονα διατρέξωσι δρόμον. 'Εστε νέος, Βασιλείω ἐπαναλαμβάνω, τῆς νεότητος λοιπὸν Ὑμῶν πλήρες οἱ κόποι, τοῦ γήρατος δὲ καὶ μετὰ θάνατον βραβεῖτον ἡ δέξα, ἀθλον δε ἡ Ἐλλάς ἀκμάζουσα καὶ μεγάλη.

'Ἀλλ' οἱ συκοφάνται, προσέθηκεν ὁ Βασιλεύς, καὶ αὐτούς τοὺς ἀγαθοτέρους μου σκοποῦς διαστρέφουσι καὶ παραπλανοῦσι τὰ πλήθη.

Καὶ μήπως, ὁ Βασιλεύς, εἴπον ἕγω, ὁ Θεὸς κατέστησε διὰ τοὺς Βασιλείας εὐκολωτέραν τὴν ἀσκησιν τῆς ἀρετῆς παρὰ διὰ τοὺς λοιποὺς τῶν ἀνθρώπων; 'Οχι, ὡσον ὑψηλὸ-
τερα διαδραματίζει ἡ ἀρετή τὰ ἔργα, τόσον περισσότεροι ἔχει τοὺς ἐγόμος. Ἀλλως ἀν αἱ ὕδαι τὴς ἀρετῆς ἦσαν λειταὶ πολλοὶ ἡθελον ἡμικτεῖς αὐτὰς καὶ οὐδόλως ἡθελον διαφρίνεσθαι· ἐπειδή ἡμοὶ εἰσὶ πραγματεύομεν ὁλίγοι συγκάλωσαν αὐτὰς καὶ περὶ σκέπης γίνονται ὅταν φθάσωσιν εἰς τὸ ἄχρον, τότε σιγᾷ ὁ φθόνος· τότε τὰ βέλη τῆς κακοθυλίας δὲν φθάνουσιν τὸν εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους τῆς δόξης ἀναπάντα.

Ποῦ δὲμος νὰ εὐρεθῶσιν ὅσοι τοιοῦτοι ἀπαίτοῦνται πρὸς τὸ ἔργον; Ἐπέφερεν ὁ Βασιλεύς.

Ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε, εἰπεν ὁ Σωτῆρ ἡμῶν, ἀπήντησα ἐγώ. Ἡ ἀρετὴ κρύπτεται καὶ πρέπει ὑμεῖς Μεγαλειότατε νὰ καταβῇτε ἀπὸ τοῦ θρόνου πρὸς ἀναζήτησιν αὐτῆς· ἡ κακία τρέχει πρὸς τὴν λάμψιν τοῦ στέμματος. Πρέπει νὰ διακρίνῃτε τοὺς ἀληθεῖς τῶν ψευδών χαρακτήρων καὶ νὰ τοὺς σύρῃτε μέχρις Ἰμῶν. Περιστοιχίζατε τὸν θρόνον διὰ τῶν ἁξιῶν νὰ συμπράξωσιν μετ’ αὐτοῦ πρὸς ὅξαν τῆς Ἐλλάδος. Τὰ κακὰ ὑπ’ ὅν τὰσχεῖ ἡ Ἐλλάς εἰσὶν ἐυθεράπευτα, θέλησις ἵγμα καὶ προαιρέσεις ἁγαθὴ καὶ περιστιμένη, ἐν ὁλίγῳ χρόνῳ δύνανται νὰ ἐπουλάσωσι τῆς πατρίδος τὰς πληγὰς. Ἐκλογὴ καλῶν δημοσίων λειτουργῶν φερόντων ἀναμφίσθητα προσῶντα τιμωτῆτος καὶ ἰκανότητος καὶ μονομοπωτῆσις τῶν θέσεων, ἵδον δ’ ἂν ἀπαίτεται πρὸς ἐπανέρρωσιν τῶν τοιούτων διαφθορῶν στρατηγικῶν, διοικητικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἡμῶν πραγμάτων, ὡς καὶ τῆς δικαιοσύνης, τῆς πιεδίας καὶ τῆς στρατιωτικῆς πειθαρχίας.

Ἠ νόσος εὐθαλάσσωτος, ἀπήντησεν μοι ὁ Βασιλεύς, καὶ ἡ θεραπεία κατὰ θεωρίαν μὲν πρόγευσος, κατὰ πράξιν δὲ δυσπρότεινος, διὸ παῖς ἀριστίγμενον ἐκ τῆς θεραπείας,
ταυτής ἰδιωτικά συμφέροντα θέλουσιν ἄθροι ἐπιτέσει κατὰ τοῦ θεραπεύοντος τὴν πολιτείαν.

Ἰδοὺ δὴ τὸ γνώρισμα, ἐπανέλαβον ἐγώ, τοῦ ἀληθῶς ικανοῦ Κυβερνήτου ὁ ἐμπειρὸς χειρουργὸς μήπως προσέχῃ εἰς τὰς φωνὰς τοῦ θεραπευμένου νοσοῦντος; ἢ ἐποὺς γενναῖος τρέχων πρὸς τὸ τέρμα διδοὺς προσοχῆν εἰς τὰς ὦλα-κάς ὀλίγων κυναρίων; ὁ δόχιμος περὶ τι ἐχει πεποίθησιν ἐν ἐαυτῷ, ἢ ἐπιδοκίμασια τῆς συνειδήσεως τοῦ ἄρχει αὐτῷ, ἀφίησι δ' εἰς τὸν χρόνον καὶ τ' ἀποτελέσματα τῶν πράξεων τοῦ τῆς δικαιολογίαν του. Οἱ μικροὶ ἁνθρώποι ἐπιδιώκουσι τοὺς συγχρόνους ἐπαίνους· ἀδέξαιοι οὕτως καθ' ἑαυτῶν ἀν καλῶς ἡ κακῶς ἐπράξαν, προσοδοκῶσι ἐνα μάθωσι τοῦτο παρὰ τῶν ἄλλων. Οἱ τιτούτοι πάντως οὕτω εἰσὶν οἱ πρὸς τὰς παρούσας τῆς πατρίδος ἀνάγκας κατάλληλοι.

Ἀκολούθησε, ο Βασίλειος, τὰ ἐκ τοῦ συνταγματικοῦ πολιτεύματος προσκεκύματα τῆς Βουλῆς, τὴν Βουλῆν!

Ἡ Βουλή; ἐγὼ ἀπῆντησα, ὑπάρχει μεγαλειότατε ἐν τῇ θελήσει τοῦ ἄθροι, τοῦ μεγαλοφυίας ἱδίως, τηλειαύθη ἱσχύς, ἢτις τὰ πάντα καταβάλλει. Συγχωρήσατε μοι μεγαλειότατε, νά κάμω γρήσων μιὰς εἰκόνος· ἀσάχις αἰσθάνο-μαι ἐν ἐμαυτῷ ἀπαυδώσαν τὴν θέλησιν μου ἀναγινώσκω τὸν Προμηθέα τοῦ Ἀισχύλου καὶ μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν ὀλί-γων στίγμαν τοῦ ἀριστοφρήματος τούτου ἐνέφερμαι ύπέρ ποτε ἰσχυρός. Ὡποῖοι δὴ ἡδονὴ ἀμύθητον ἐδοκίμασα σή-μερον ἀναβαίνων τῆς μεγάλης τῶν ἀνακτήρων κλίμακα ἢτε πρῶτον εἴδον τὴν ἐξαισθάν εἰκόνα ἢν ἢ ἢ ἂν τῆς ἀνήρτησεν ἢ ἢ ἢ ἢ Ὁμ. Μεγ. Ἐπὶ δεκατρεῖς γενεάς ὁ Προμηθέας ἐμμυθο-λογήθη δεσμώτης ἐπὶ τοῦ ἄρους τῆς Σκυθίας ἢ τοῦ Καυ-κάσου, καὶ ὡς οὐδὲ ἐπὶ στιγμῆν μιὰν ἡλισσώθη τὴν γνώμην καὶ ἀνίστητος καὶ ἀνακάθητος ἔμεινεν. Ἄλλα
καὶ ὁ Ἀκτίνος ποιητὴς ὁ Ὄρατιος δι’ ἐποὺν ἀθανάτων δὲν εἰκόνισε τὸν τοιοῦτον ἄνδρα εἰπὼν, Justum, et tenacem propositi virum.

» Non civium ar dor prava jubentionum,
» Non vultus instantis tyranni
» Mente quatit solida. . . . .
» Si fractur illabatur orbis,
» Impavidum ferient ruinae »

Διὰ τὸν ἐν ἐαυτῷ καθανάτωμα τὴν ἀθανασίαν, ὅλιγαι στιγμαὶ χρόνου εἰς οὐδὲν λογιζονται.

Καλοὶ καὶ παρθένοι οἱ λόγοι ύμῶν, εἶπεν ὁ Βασιλεὺς, καὶ ἔδωκε τὸ σημεῖον τῆς ἀποχωρήσεως.

Εὐγνωμονίῳ τῇ Μεγαλειότητί Σου, προσεθέμην ἐγώ, ὡς εὐμενῶς ἀκούει μου πάντοτε. Πολλῇ χρώματι παρρησίᾳ λαλῶν πρὸς τὸν Βασιλέα μου, διότι καὶ πολλῇ ἡ πρὸς τὴν πατρίδα μου καὶ αὐτὸν ἁγάπη μου.

Καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀπῆλθον.

6 Φεβρουαρίου 1866. Τὴν ἀνωτέρω ἀρχὴν τῆς, ἐν τῷ Γ' Βισλίῳ τῶν φύσεως τοῦ Ὄρατιον τρίτης φύσεως ἦλθε μοι κατὰ νοῦν νὰ μεταφέρομαι εἰς στίχους ἐλληνικοὺς τοῦτον λοιπὸν τοῦ ξέγου ἐπελήφθην καὶ δὴ ἐποίησα τοὺς ἐξές στίχους, ἐν οἷς ἄν οὐχὶ κατὰ λέξιν καὶ ἐννοιαν ὅμως μετέφρασα.

'Ἄφρος δικαιοῦν χ' εὐσταθοῦς τὴν γνώμην δὲν κλοτίζει,
'Ἡ κακοβουλων πολιτῶν ὁμήρον πρὸς ἀνοίγει.'

Οὕτως εἰς βλέμμα ἁγίων τεράτων ἀτερίζει.

'Απτῶμεν καὶ ἄφοβοι μὲ γράφας ἀπαράγονε.'

Οὕτως προσβάλεται ἀναφέρον τῶν σάλων τοῦ 'Ἄφρον,

Καὶ τοὺς φιλογόνη κεραυνοῦ Δίως τοῦ ὀλυμπίων.

Σ' τὴν συντριβὴν τῶν όφρων, παρών ἄν τῷ θεῷ, λιν

'Αφόλως τοὺς συντρίβας τοὺς αὐτὸν δέξεται θράόνος ».

7 Φεβρουαρίου 1866. Περίεργος πολλάχις ἡ τῶν
ιδεών ἀλληλουχία! Ὅροι γρήγορα ἐποίησα τούς στίχους ἐκείνους ἐπελήφθην νὰ μελετήσω τὸν Προμηθέα ὑπὸ πολιτικὴν ἔποψιν, μελετῶν δὲ καὶ ἔγραφον τὰς ἐντυπώσεις μου, καὶ οὕτως ἀπὸ στίχου εἰς στίχον προβαίνων κατήντησα ἐν ἐλίγαις ὧραις νὰ εὐρεθῶ πλήρη μελέτην συγγράψας. Ἀλλὰ πῶς οὐδεὶς τῶν τοσούτων φιλολόγων διείδε τὴν ἐν τῷ Προμηθεῖ πολιτικὴν ἀλληλορίαν ὡς ἐγώ ἔξηγος; ἢ μήπως ἐγὼ ἐλαχάσῃν; Τοῦ ἔργου μου ἡ ἐκτύπωσις ἵσως λύσει ἁμφοτέρως τὰς ἀπορίας μου ταῦτας, ἄν οἱ φιλόλογοι ἐπιληφθῶσι τῆς κρίσεως.

9 Ἀπριλίου 1886. Ὁ Πενθερός μου ἀργεθεὶς ἐνταῦθα τὴν 24 Μαρτίου ὀνειρόμην σήμερον μετὰ τῆς γυναικαδέλφης μου Μαρίας Διώ Τεργήστην.

21 Ἀὔγουστοῦ 1886. Σήμερον περὶ τὴν 3 μ. μ. ὄραν ἐγεννήθη μοι ἡ θυγάτηρ μου Αιμιλία Εἰρήνη Χρήστην. Ἐνάτη κατὰ τάξιν καὶ ἐκδόμη ἐν ταῖς ζώσισις θυγατράσι μου, καλῶς ἤλθεν. Οἱ κοινοὶ τῶν ἀνθρώπων θεωροῦσιν ὡς βάρος τὰ θήλεα τέκνα, ἵσως δ' οἱ πλείστοι τῶν γυναικῶν μου οἰκτείρουσι με ἐπὶ ταῖς τόσαις κόραις, ἀλλ' ἐγὼ θεωρῶ ὡς εὐτύχισμα πάν ὁ, τι ἀπὸ Θεοῦ προσγίνεται μοι, κατὰ νοῦν δ' ἀείποτ' ἔχων τὰ τῆς Γραφῆς «οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε, οὐδέποτε ἢτισόμην παρὰ τῆς χάριτος τοῦ Γίηστος μιέν, καὶ ἔταν δὲν εἴχων, καὶ ὅμως ἐν Θεῶν ἐδωκέ μου ἵόν, πολλῷ δὲ μᾶλλον νῦν δὲν θέλω ποτὲ ἀμαρτήσω δύσανασχετόν κατὰ τῆς Θείας Προνοίας διὰ τὴν θηλέων τέκνων πληθύν. Ὁ Κύριος πολὺ κάλλιον τοῦ ἀνθρώπου γνώσκει τί συμφέρει τῷ εὐεσθῶς ὑποτασσομένῳ εἰς τὸ κατὰ τὴν ἄπειρον Αὐτοῦ σοφίαν πανάγιον Αὐτοῦ θέλημα. Εἰς Τοῦ οὖν ἐλπίζων σταθερῶν ἔχω παπολθῆσθαι, ὅτι πᾶσαι αἱ θυγατέρες μου ἔσονται εὐτυχεῖς.
20 Σεπτεμβρίου 1866. Σήμερον παρουσιάσθην πρὸς τὴν Δ. Μ. τὸν Βασιλέα, ἕττος ἑκτάκτως μ᾽ ἐδέχθη εἰς τὸ ἴδια κτέρον αὐτοῦ γραφεῖον. Εἰπελθὼν εἶπον αὐτῷ τάδε.

Προσέρχομαι ὡς ἐκφράζω τῇ Γ. Μ. τὰς εὐχαρίστιας μου δι᾽ ἡν μοι ἔκαμε τιμῆν νὰ μὲ διορίσῃ Κοσμήτορα τῆς Νομικῆς Σχολῆς. Ὁ διορισμός οὗτος ἀνηγγέλθη μου διατίθοντε ἐν Κωνσταντινουπόλει, ὡς δ᾽ ἐπανῆλθον ἡ Γ. Μ. ἀπουσίας εἰς Κέρκυραν.

Καὶ διὰτε μετέβητε εἰς Κωνσταντινούπολιν; ἡρώτησέ με ὁ Βασίλευς.

Μετέβην ἐκεῖ, εἶπον ἑγώ, καὶ διὰνά διαβῶ εὐχαρίστιας τινὰς ἀναπαύσεις ἀπὸ τῶν ἔργων μου ἡμέρας, καὶ διότι κατ᾽ ἐπανάληψιν εἶχον προσκληθῆ παρ᾽ ἀρχαίου φίλου, συμμαθητοῦ καὶ συμπολίτου μου τοῦ Μεγίστου Πασά Κυπρισλή, δίς βεζυρεύσαντος, μεθ᾽ οὗ στενώτατα εἶχον σχετικῆ ἐν Παρισίοις κατὰ τὰ πρῶτα τῆς μαθητείας μου ἐτῆς 1837 καὶ 1838.

Βεβαιῶς ἢ μετά τοσοῦτον ἐπισήμου ἀνδρὸς σχέσις ὡμῶν, εἶπεν ο Βασίλευς, καὶ ἡ ἐπὶ δύο μῆνας παρ᾽ αὐτῷ διδυμὴ Σας παρέσχον ὡμῖν τὰ μέσα ἄκριτως νὰ μελετήσῃ τὴν κατάστασιν τῆς Τουρκίας.

Ναί, Μεγαλειότατε, εἶπον ἑγώ, καὶ ἡρξάμην νὰ ἐκθέσω πρὸς τὸν Βασιλέα τὴν οἰκονομικήν, πολιτικήν, ἴδιαν καὶ στρατιωτικήν τῆς Τουρκίας κατάστασιν ἀροῦ δ᾽ ὁ Βασιλεὺς ἐπὶ μικρῶν ἄκουσέ μου, προσέθετο. 

Περὶ Κρήτης ἐγένετό εἰς λόγος μεταξὺ ἡμῶν;

Καίτοι οἱ Κρήτες δὲν εἶχον τότε χηροῖς τὴν μετὰ τῆς Ἑλλάδος ἐνοικίων αὐτῶν, προβλήματι ἑγὼ ὥστε ἐκεῖ ἤθελον καταντησεῖ ἔνεργα τὸν λόγον πρὸς τὸν Μεγίστο Πασάν. Ἡ Κρήτη, εἶπον αὐτῷ, διηνεκῶς παρέχει πράγματα τῇ Τουρ-
χις, δὲν ἦθελε λοιπὸν εἰσθαί καὶ διὰ τὴν Τουρκίαν καὶ διὰ τὴν Ἑλλάδα συμφέρον ἢν ἡ Τουρκία ἀντὶ χρηματικῆς τινος ἀποζημιώσεως παρεχώρει τὴν Κρήτην εἰς τὴν Ἑλλάδα; — Κελά ne se fera jamais, ἀπήντησε μοι ὁ Πασάς, car il faurait que la Grèce nous paie un intérêt de cent pour cent. — Ἑγὼ ἐννοήσας τὸ λογοπαίγνων sang pour sang, τῷ ἀπήντησα. Cet intérêt est soldé depuis longtemps, car la Turquie a combattu pendant 26 ans pour s'emparer de Candie, et les Crétois ont versé assez de sang pour délivrer leur île de la domination musulmane, et les champs be la Grèce se sont abreuvs de leur sang durant les sept années qu'a duré la lutte d’l’indépendance hellénique, et ils ne resteront pas tranquilles tant qu’ils n’auront pas atteint leur but. — Μετὰ τούς λόγους τούτους ὁ Πασάς ἐστρεφε τὴν συνομιλίαν μας εἰς ἄλλο ἀντικείμενον.

Δεινός τρόντι καὶ μέγας ὃ ἐν Κρήτῃ συναφθείς ἀγών, εἰπέ μοι ὁ Βασιλεὺς.

Ἀληθῶς Μεγαλειότατε, εἴπον ἕγω, ἄλλο. ἡ ἀνευ ἀγώνων ἀποκαταμένη ἔλευθερα δὲν εἰσίν ασφαλῆς. Καθ’ ἂς μάλιστα ἔλαβον χρῆς ἐκ Κωνσταντινούπολεως εἰδήσεις, ἡ Κωκέρνησις τῆς Υ. Μ. δὲν θέλει δυνηθή νὰ μὴ μετάσχῃ τοῦ ἀγώνος, καθόσιν μοι γράφουσιν ἐκεῖθεν, ὡς ἐφιθυρίζετο ἡ παύσις τοῦ Μεγάλου Βεζύρου καὶ τοῦ Ἀσάλη Πασά, οίτισις ἐμειονοψήρησαν ἐν τῷ Ἡπούργου Συμβουλίῳ, τοῦ ὅποιου ἡ πλειονοψήφια ἔξερασθεν ὑπὲρ τῆς ἀμέσου διαχοπῆς τῶν μετὰ τῆς Ἑλλάδος σχέσεων.

Τούτο ἔσται λιῶν ἐπιζήμιον διὰ τὴν Ἑλλάδα, εἴπεν ὁ Βασιλεὺς.

Ναὶ, εἴπον ἕγω, ἄλλα καὶ λιῶν ὀφέλιμον πολιτικῶς, ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ ΛΥΤΟΒΙΟΤ. ΑΙΟΜΗΜΩΝ.
τὸ μὲν διότι ἡ Κυβέρνησις τῆς ᾿Υ. Μ. ἐξελέυσεται τῆς ἀβεβαιοῦ θέσεως ἐν ἡ εὐρίσκεται νῦν θέλει ἔχει τοῦ λοιποῦ ἐλευθέραν τὴν ἐνέργειάν της, τὸ δὲ διότι αἱ συνάμεισι τῆς Εὐρώπης γενήσονται συμπαθέστεραι πρὸς ἡμᾶς ἐκπολεμαμένους οὕτως ὑπὸ τῆς Τουρκίας.

'Αλλ' ἐσμέν ἀπαρακεύαστοι κατὰ πάντα, εἶπεν ὁ Βασιλεύς, καὶ τὸ ταμεῖον εὐρίσκεται ἐν ἀπορίᾳ.

Οἱ ἀπανταχοῦ διόμως Ἕλληνες εὐποροῦσιν, εἶπον ἐγώ, καὶ ἡ φιλογένεια αὐτῶν θέλει θεραπεύσει τοῦ ταμείου τῆς ἀνέγεραν. Πρὸς ταῦτα δὲ καὶ οἱ ἐντὸς Ἕλληνες θέλουσι πάντες συνδράμει τὴν πατρίδα. Ὡτοσποὺ δ' ἡ πολιτικὴ ἐπιστήμη τὸν ἐξης κανόνα pour qu'une révolution réussisse il faut y entrer corps et biens. "Ἀμα ἡ Κυβέρνησις τῆς ᾿Υ. Μ. φανῇ ὃτι λαμβάνει μέρος εἰς τῶν ἁγώνα, χρήματα θέλουσι πανταχόθεν συρρέουσει. Προχθές μᾶλιστα ἀνεκοινώσα πρὸς τὸν Κ. Πρωθυπουργόν (Βουλγαρία), μίαν ἐκ Κωνσταντινούπολεως ἐπιστολὴν, ἐν ἡ μοι λέγουσιν, ὦτι ἡ Τουρκία παρήγγειλε 10 χιλιάδας χαραδίνας νέας κατασκευῆς ἐκ τῶν ῥυπτουσῶν 15—20 βολάς κατὰ πάν τὸν λεπτὸν, ὦτι τὰς χαραδίνας ταύτας ὡπάρχει τρόπος νὰ παραδώσῃ ὁ παραγγελιοδόχος εἰς Σύρουν ἀντὶ νὰ μεταφέρῃ αὐτὰς εἰς Κωνσταντινούπολιν, ἐν τῷ πληρωθῶσι τοῖς μετρητοῖς. Πιστεύω ὦτι δὲν πρέπει νὰ παρίσωμεν τὴν εὐκαιρίαν, διότι ἐσται διὰ τὴν ᾿Ελλάδα διπλάσιον τὸ κέρδος, τὸ μὲν διότι θέλει ὁπλισθῆναι αὐτὴ διὰ τῶν καταστρεπτικῶν τούτων ὁπλῶν, τὸ δὲ διότι θέλει στερηθῆ αὐτὰ ἡ Τουρκία.

Ἐνταῦθα ἀναγγέλλειν τῷ Βασιλεῖ ὦτι περιμένει ὁ Πρωθυπουργὸς, λυποῦμαι εἶπε μοι ὡτὶ Α. Μ. ὦτι πρέπει νὰ διακόψωμεν τὴν ὠμίλιαν ἡμῶν, διότι ὁ Πρωθυπουργὸς περιμένει. Ἀποχαίρετῆς ἐγὼ ἐξῆλθον.
1 Ιανουαρίου 1867. Σήμερον ἐκαμά ἐναρξιν τῆς συγγραφῆς μου τὸ Σύστημα τῆς ἔν Εὐλαμία ἱσχυότητης ποινικῆς νομοθεσίας. Εἰ δι νο θεός βοηθᾶς ἐπεις φέρω αὐτὸ εἰς τέρας.

4 Μαρτίου 1867. Πάσα ἡμέρα ἐν ἀργία παρέλθουσα λογιζόμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ θανάτου καὶ οὐ γῇ τῆς ζωῆς.

Αἱ θλίψεις εἰσὶν ἡ ἀκόνη τῆς ἀρετῆς.

Ἡ θλίψης ἀνυψοί τὸν ἐνάρετον, τὸν δὲ μοχθηρὸν καταβάλλει.

Ἡ θλίψης ἐστὶν ὁ χειμὸν τῆς ψυχῆς ὁ παρασχευάζων αὐτῇ τὸ ἔκρ.

Ὁ πρόσεχων ἀδίκους ὑδρεύει φαίνεται δικαίολογὸν αὐτὰς.

Εἶναι φανὴς φοβούμενος τοὺς κακοὺς, ὀρατοποὺς αὐτοὺς καταστήσεις.

Εἶναι δίκαια πράττων μισήσαι, ἐμμενε τῇ ἀρετῇ καὶ ἀγαπηθήσῃ.

6 Μαρτίου 1867. Τὴν 11 π. μ. ὡραν τῆς σήμερον ἐπεκελθόν ὁικάδε ἀπὸ τοῦ Πρωτοδικείου εὑρὸν ἐπιστολήν τοῦ ὑπασπιστοῦ Κ. Γ. Σταματέλου, ὡς τὰς κατὰ δικαστήριον τῆς Α. Ἰ. τοῦ Ἀντιδιαστελέως Ἰωάννου, μὲ προσεκάλει νὰ πορευθῇ εἰς τὰ ἀνάκτορα περὶ τὴν 3 μ. μ. ὡραν. Ἡπέκουσα εἰς τὴν πρόσκλησιν, ὁ δὲ Ἀντιδιαστελευς ἐξειδήθη μὲ ἐκάθισε μὲ πλησίον του, ἐπιδείλεσε νὰ ἀπασχοληθῇ περὶ τοῦ παρατήρησε ἡ ὑμεῖς τὴν συνεντευξιν.
πολλάς μοι ἄπετεινεν ἐρωτῆσεις, πρὸς ὡς προθύμως καὶ
dιὰ μαχρῶν ἀπήντησα. Ἡ Α. Τ.ψ. ἀποχαρετῶν με, λίαν
φιλοφρόνως διὰ τῶν δύο Τουχειρῶν ἔσφυγγε μου τὴν
dεξιὰν λέγων «Θέλω καὶ αὕτης παρακάλεσει ὑμᾶς ἣν ὅρθιόνως-
» μεν περὶ τῶν πραγμάτων τῆς Ἑλλάδος, διότι πρὸς τὴν
» εὐθύτητα τῆς καρδίας ὑμῶν διακρίνω ὑρθότητα κρίσεως,
» ἐμβρίθειαν καὶ ἀμεροληψίαν, ἢτις φωτίζει τὸ παρελθὸν
» καὶ ἀσφάλως ἀποκαλύπτει τὸ μέλλον».

Εἴγος, ὡς εἰκός, εὐχαρίστησα τῇ Α. Τ.ψ. ἐπὶ τῇ ἐξαι-
ρετικῇ ταύτῃ τιμῇ διαθεθαμώς Ἀὐτός, ὅτι εὐγνωμόνως
θέλω δεχθῆ πάσαν διαταγήν του.

21. Τουνίου 1867. Ἀπὸ τῆς 6 Μαΐου μέχρι σή-
μερον ἔξακις εἰδὼν τὴν Α. Γ. τὸν 'Ἀντιβασιλέα μεθ' οὐ
pολλά διελέγθημεν περὶ Ἑλλάδος. Ο 'Ἀντιβασιλέας μαθὼν
ὅτι ἐσκόπουν νὰ μεταβῶ εἰς τὴν Εὐρώπην ἐπανειλημμένως
μὲ προέτρεψεν ἑνα ἐπισκεφθῶ καὶ τὴν Δανίαν. Εἰς τὴν
ἐπίμονον καὶ ἐπανειλημμένην ταύτην προπροτὴν Ἀὐτός
διείδων ἄλλων σκοπὸν ἰδιαίτερας καὶ ἐμπιστευτικῆς ἀπο-
stολῆς πρὸς τὴν Α.Μ. τὸν Βασίλεα καὶ δὲν ἐσφαλὼν, διότι
ςήμερον ὅτε Τῷ εἶπον ὅτι ἀπεφάσισα ἑνα μεταβῶ καὶ εἰς
Κοπεγχάγην, ὁ 'Ἀντιβασιλεὺς ὑπερασθεῖς μὲ εἶπε «Σὰς
» εὐχαριστῶ, διότι μοι παρέχειτε τὸ μέσον ὡς ὅπως δι᾿ ὑμῶν
» πληροφορήσω τὸν Βασίλεα περὶ πολλῶν πραγμάτων ἄ
» δύσκολον ἐν ἐπιστολῇ Τῷ ἐκθέσω», τότε δὲ μοι διε-
pιστεύῃ πολλά, ἀποχαρετῶν με δὲ μὲ παρεκάλεσον ἑνα
tαχύνω τὴν εἰς Κοπεγχάγην ἀφίζει μου. Ἀναχωρῆσο δὲ
μεθαύριον 24 Τουνίου.

3 Όχτωβρίου 1867. 'Επὶ τρεῖς καὶ ἡμίσυν μῆνας
ἀποδημήσας τῶν ᾿Αθηνῶν ἐπανῆλθον χρόνος, ἀμα δ' ἀργ-
χεῖς εξήτητα ἀκράσιν παρὰ τὴς Α. Γ. τοῦ 'Ἀντιβασιλέως,
οςτις μ' Ἐδέχθη σήμερον καὶ Τῷ ἀνεκοίνωσα τὰ περὶ τῆς ἀποστολῆς μου, ἀ καὶ πρὸ ἐμοῦ εἰχὲ μᾶθει ἐξ ἑπιστολῶν τῆς Α. Μ. τοῦ βασιλέως τῆς Δανίας Χριστιανοῦ, καὶ τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως ἡμῶν Γεωργίου. 'Εξεθέμην καὶ ἐγὼ τὰ εἰρημένα Ἀὐτοῖς ύπ' ἐμεῦ καὶ ὑ' Ἀντιβασιλέως τὰ ἐνέκρινεν.

Ἰδοὺ δὲ καὶ τὸ ἡμερολόγιον τῶν περιγράφεσιν μου. Ἄνεχωρήσα τὴν 24 Ἰουνίου ἐκ Πειραιῶς μετὰ τῶν θυγατέρων μου Χρυσηλίδος καὶ Μαρίας, ἀφίχθημεν δ' εἰς Τεργέστην τὴν 29 Ἰουνίου. Τὴν 2 Ἰουλίου ἀρείς τὰς θυγατέρας μου παρά τῷ Πάππῳ τῶν ἄνεχωρήσα διὰ τοῦ σειδροδρόμου εἰς Βενετίαν ὅπου φῆς τὴν αὐτὴν ἡμέραν περὶ τὴν 1 μ. μ. ὡραν ὑπῆγα μετὰ τοῦ Κ. Φορέστη πρὸς τὴν Κυρίαν Ἑλένην Μασσάλακην (Dora d'Istria), ἧν εἶχον γνωρίσει ἐν Ἀθήναις τὸ 1860. Διενυκτέρευσα ἐν Βενετίᾳ τὴν δ' ἐπιοῦσαν ἄνεχωρήσα διὰ Τρίδεντον ὅπου καὶ ἔφθασα αὐθημερον, διανυκτέρευσας δ' ἑκεῖ, τὴν ἐπιοῦσαν 4 Ἰουλίου κατευθύνθη διὰ Boltzen Brixen εἰς Innsbruck ὅπου φῆς περὶ τὴν πρωίαν τῆς 5 Ἰουλίου, ἄροι ἀνεπαύθην ὅλιγον καὶ ἐπεσκέφθη τὴν πόλιν ἕπι 4 ὡρας, ἄνεχωρήσα διὰ Μόναχον ὅπου ἔφθασα τὴν αὐτὴν ἡμέραν διατρίβας μέχρι τῆς 9 εἰς Μόναχον ἄνεχωρήσα διὰ τὴν Αὐγούστην, ἦν ἐπισκεφθης μετέβην εἰς Νυρεμβέργην ὅπου ἐκοιμήθην, τὴν δ' ωσπερικάν 10 Ἰουλίου ἄροι μέχρι μεσημβρίας, περιγράφην τὴν πόλιν, ἄνεχωρήσα διὰ Βαρμβέργην.

Ἐν Βαρμβέργῃ εἶδον τὸν Κ. Ροέζερ ἰατρὸν τοῦ Βασιλέως Ὀθωνοῦ, ἀπὸ τοῦτο μετέβην εἰς τὸν Κ. Δράχου ὑπαστυποῦ τοῦ πρῶτον Βασιλέως· ἐνῷ ἤμην παρ' αὐτῷ η Βασιλίσσα Ἀμαλία μετεπέμψατο αὐτὸν, μετ' ὀλίγα δὲ λε- πτὰ ἐπανήλθεν οὕτως καὶ μοι εἶπεν, ὅτι ἡ Βασιλίσσα διέ- ταξεν ἐν ἀμέσως μεταβῶν παρ' Ἀὐτήν τῷ παρετήρησα ἐγὼ.
οτι ήμην οδοιπορικά ενδεδυμένος και με πίλον ψιθύνον, οπερ ἄν ανάρμοστον ὡς παρουσιασθώ προς τήν Βασιλίσσαν. 
Τά εἰπόν Αὐτῇ, μοι ἀπήντησε ο Κ. Δράκος, ἀλλ' Αὐτή ἐπέμεινεν ἕνα παρουσιάσθητε ἁμέσως καί ὡς εὐρίσκεσθε. 
Τπήκουσα' ὡς εἰσῆλθον, ἡ Βασιλίσσα μειδιώσα, «καλῶς χῆθατε,» μοι εἰπὲ καὶ μοι ἐπεινε τήν δεξίαν Τῆς ἡν λαθῶν ἐγώ ἡσπάθην καὶ ἐλεξα τάδε. Εἰμι εὔτυχῆς Μεγαλεισ
tάτη, «ὅτι μετὰ τοσαύτα ἐτή ἄξιομαι νā ἱδω τήν Ἄγια Μ.» καὶ διὰ ζώσης φωνῆς νὰ διαβεβαιῶσω Αὐτήν, ὅτι εἰμι 
παντελῶς ἀθῶς τῆς φαύλης ἔκεινης συκοφαντίας, ἦν 
μοι ἐτέκταινον κατὰ τὰ 1832 οἱ γνωστοὶ ἤδη τῇ Τ.Μ. 
ἀνήρωσοι οἱ τοὺς ὀρθοὺς θρόνους θωπεύουσας καὶ προσ-
κυνοῦντες καὶ τοὺς ἀνατετραμμένους ὑβριζόντες· οὐδέποτε 
Μεγαλειστάτη, ναὶ οὐδέποτε, οὐ μόνον λόγον τινά κατὰ 
τῆς Ἄγιος Μ. ἐξέρεν τὰ, ἀλλ' οὐδὲ κατὰ διάνοιαν δισμένες 
τι διεβουλεύθην» — «Ἐσμεν τεπεισμένοι' ἀπήντησεν ἡ 
Βασίλις, καὶ ὁ Βασιλεύς καὶ ἐγώ, ἴ δὲ μετὰ τήν ἐπανά-
stαν γενναία πολιτεία ὑμῶν, ἀπεδειξαν ἡμιν, ὅτι ἢδι-
κῆσαμεν χρηστον καὶ τίμιων πολίτην, καὶ λυπούμεθα με-
γάλους ἀμφότεροι. Δυστυχῶς η συκοφαντία ἐπικρατεῖ ἐν 
Ἑλλάδι» — «Συγχωρήσατε μοι Μεγαλειστάτη, ἐπανέ-

λαβον ἐγώ, ν' ἀνασηκύων προς τήν βαρείαν λέειν «ὅτι μὲ 

«ὁδικήσατε» ἀδικία δὲν εἶναι ποτὲ δ',τι ἀποδίνει πρός τὸ 

καλὸν τίνος, το Θεος ήθέλησε τήν παύσιν μου διά το κα-

λόν ἐμοῦ συν τῆς οἰκογενείας μου, ἐὰν τότε δὲν ἐπαυά-

μην, ἡθέλομεν σήμερον ἐγώ τε καὶ ὁ ὀικὸς μου ἀλὸς 

πετυχεῖ· ἐλπίζω ὅτι τούτο θέλει εὐχαριστήσει τήν Ἄγιος 

Μ. ἐὰν, ἀλλ' ἐκείνο μόνον μ' ἔλυτε, ὅτι ἐπὶ τοσαύτα 

ἐτή ἐφερον ἐν τῇ καρδία μου τὸ βάρος ὅτι ἡ Τ.Μ. καὶ 

ὁ Βασιλεύς μ' ἐνομίζετε ἀνθρωπον ὑβριστὴν, τὸ βάρος
"τούτο ταύτην τήν στιγμήν ἀφεῖλεν ἡ Υ. Μ. ἀπὸ τῆς
καρδίας μου, καὶ Τῇν εὐχαριστῶ εἰς ἐλής ψυχῆς. «Μετὰ
ταύτα ἡ Βασίλισσα ἡρωτησε με περί τῆς περιηγήσεώς
μου καὶ τοῦ ἐσκόπουν εἰς ἀπέλθων. Τῇ εἰπὼν τὰ λοιπὰ
μέρη παρεσώπησα ἐν μόνω τῆν Κοπεγχάγην, ἔνα μὴ
τήν λυπήσω περιαγαγόμενα ἐν τῶν λόγον εἰς τὰ τῆς
Κρήτης».

«Ἐλπίζω, εἴπεν, ὅτι ταχέως θέλει λυθῆ ὑπὲρ τῆς Ἐλ-
λάδου τὸ ζήτημα τῆς Κρήτης» — «Ὅταν η Υ. Μ. τοι-
αύτας ἔχει ἐλπίδας οὐδεμία μένει πλέον ἀμφίβολα περὶ
tοῦτου. Ἀλλὰ καὶ ὅποια εὐχαρίστησης διὰ τὰς Υ. Υ.
Μ.Μ. τὸ νὰ βλέπητε τὴν Ἐλλάδα μεγαλυνομένην».

— «Ω! ναὶ, ἀπήντησεν ἡ Βασίλις ὑγρὸν ἐκ δακρύων ἀτέ-
νίσασα τὸ βλέμμα. Ὡ! ναί, τούτο ὑπήρξε τὸ διήνεκες
ἐνειρον καὶ τοῦ Βασιλέως καὶ ἔμοι, τὸ νὰ ἱδομέν τὴν
殄 Ελλάδα εὐδαιμονοῦσαν καὶ μεγάλην».— «Ἄδυνατόν ἔστι
μοι τὸ παραστήσαι τὸν τρόπον καθ᾽ ὅν ἡ δυστυχῆς Ἡθαλία
ἐπρόφερε τούς λόγους τούτους. Τὸ πρόσωπόν Τῆς ἦν ἔχα-
στράπτον, τὰ χείλη Τῆς ἔτρεμον, τὸ ὅλον ὅ Ἄρτῆς ὄφος
ἐξε το προφητικόν, ἐδάκρυσα καὶ ἐγὼ καὶ ἔμενομεν ἐπὶ τινὰ
λεπτὰ σιωπῶντες: πρώτη ἡ Βασιλίσσα διέκομε τὴν στιγμὴν
ὁ Βασιλεὺς μὲ παρῆγγειλε νὰ Σάς εἰπὼ, ὅτι πολὺ λυπεῖ-
ται μὴ δυνάμενος νὰ ἴδῃ ώρας, ἠθέλει δὲ Σᾶς δεχθῆ καὶ
παρὰ τῇ κλίνῃ του ἔχαν ταύτην τὴν στιγμὴν δὲν εἰς
ἐπιτιθεμένας εἰς τὴν πλάτην τοῦ σικάς. Υγαίνεστε, κα-
λὸν κατευόδιον, χαῖρον ὅτι Σᾶς ἔδων, ὅπως, Σᾶς βεβαι-
ωσι ὅποσον Σᾶς τίμω». Καὶ μοι ἔτεινε τὴν δεξιὰν, ἣν
λαβὼν ἐγὼ ἠρπάσθην διὸς περιπαθέστατα δακρύων καὶ σιω-
pῶν, διότι δὲν ἦδυνάμην κἂν νὰ εὐχηθῶ πρὸς τὸν δυστυχῆ
ἐξόριστον εὐτυχίαν, ὅτις διὰ παντὸς ὅχετο δ᾽ αὐτῶς μέλι-
λοντας νὰ καταστρέψωσι τὸν βιόν τῶν μακρῶν τῆς Ἑλλά-
δος. Ἐγνώρισα δὲ ὅποιον τὸ πεπτωκοῦς μεγαλείου κυνεὶ τὴν
dικαίαν συμπάθειαν τῶν ἀνθρώπων. Ἐξῆλθον λοιπῶν τῆς
ἀκροάσεως ταύτης συγκεκινημένος καὶ μετέδχην αὐθίς παρὰ
τῷ Κ. Δράκω, ὅπως συνελθὼ ὑποσοῦν ἀπὸ τῆς ταραχῆς.
Τὸ ἐςπέρας διήλθον μετὰ τοῦ Κ. Σπυρ. Καραϊσκάκη
tυχόντος ὑσαύτους ἐν Βαμβέργῃ καὶ τοῦ Κ. Βένιχ, Γραμ-
ματέως τοῦ Βασιλέως, τὴν δὲ ἐπισύναμεν ἀνεχώρησα διὰ
Ῥατισβώνην, ὅπου ἀρίστην τὴν 12 Τουλίου λίαν πρωί,
ἐπισκέφθησε δὲ τὴν πόλιν καὶ τὴν Wallhalla ἀνεχώρησα διὰ
Πράγην, ὅπου ἔμεινα μέχρι τῆς 15, ἐκεῖθεν μετέδχην εἰς
Δρέσδην καὶ τὴν 16 εἰς Λευσίαν, ἐνα παρὰ τοῦ Προξένου
tῆς Ἑλλάδος Κ. Π. Νασοῦ ἔμαθον τὸν θάνατον τοῦ Βα-
σιλέως Ὀθωνοῦ δία τηλεγραφήματος ἀναγγελθέντος. Περὶ
μεσημβρίαν ἀνεχώρησα διὰ Wittenberg, πρὸς ἐπισκέψιν
tοῦ κελλίου καὶ τοῦ τάφου τοῦ Λουθῆρου καὶ ἐκεῖνου τοῦ
Μελάγχωνος, περὶ δὲ τὸ μεσονύκτιον ἔρθασα εἰς Βερο-
λίνον, ὅπου ἔμεινα πέντε ἡμέρας, ήτοι μέχρι τῆς 20 Του-
λίου, ὅτι ἀνεχώρησα διὰ Stettin καὶ Stralsund, τὴν δὲ
νύκτα ἐπιθάς Σουηδίου ἀτμοπλοίου διεπορθμεῦσθην εἰς
Istäd τῆς Σουηδίας, καὶ διὰ Eslov καὶ Sundgs Malmö τῆς
Σουηδίας ἐπιστῆς, ἐκ Malmö δὲ διὰ Δανικοῦ ἀτμοπλοίου εἰς
1 καὶ ½ ὡρὰν ἐρθασα εἰς Κοπεγχάγην πρὸς τὸ ἐςπέρας
tῆς 21, τὴν δὲ πρωίν τῆς 22 Τουλίου ὑπήγα γρός τὸν
Κ. Broestrup, οὐ εἴχον γνωρίσει ἐν Ἀθῆναις.
Ὁ Σεβαστὸς ἀληθῶς καὶ ἀγαθώτατος γέρων Κ. Broe-
strup μοι ἐδοξίκα τάς τὰς ἀναγκαίας ὁδηγίας ὅπως
μεταβᾶς εἰς τὴν ἑπαύλην Berndorf ἐνθα ἐποιεῖτο τὰς διάτρι-
βας νο Βασίλειος ἡμῶν Γεώργιος μετὰ τῆς μνήστης Αὐτοῦ
Μεγάλης Δουκίσσης Ὀλγας. Περὶ τὴν 11 ὡρὰν π. μ.
ήμην εἰς Berndorf· ἡ A. M. ὁ Βασίλειος μι' ἑδέχθη ἄμέσως καὶ οὕτως ἐξεπλήρωσε τὴν παρ' αὐτῷ ἐντολὴν τοῦ θείου τοῦ 'Ἀντιβασιλέως Ιωάννου. 'Επὶ μίαν καὶ πλέον ὄραν μι' ἐκράτησε παρ' Ἐκυτῆ περὶ τῆς καθέκαστα καταστάσεως τῆς Ἀλλάδος ἀκριβολογῶν με. Τῷ εἶπον μετ' εἰλικρινείας ἐκή τὴν ἀλήθειαν, καὶ ὁ Βασίλειος τὰς ἱδέας τοῦ μοι ἀνεκοίνωσεν, ὡς καὶ τὰς περὶ τῆς Κρήτης ἐλπίδας Τοῦ· ὅτε δὲ Τὸν ἡρῴηταν ἢ ἡδυνάμην ν' ἀνακοινώσω αὐτὰς πρὸς τοὺς φίλους μου, ὁ Βασίλειος μοι ἀπήνητησεν. 'ㄚμείες ἔστε εἰς κατάστασιν νὰ κρίνητε περὶ τῶν δυναμένων, ἢ δὲς εἰς περὶ τῆς τηρής περὶ τῶν ὀσού πρέπει ἢ ἑνώσωσιν μυστικα μεταξὺ Ἰμων». Ἡμεῖς ἐκεῖνοι ταύτην τοῦ Βασιλέως συμμορφώθηκας ἐγὼ ἐγραφά ἄλλας τε ἐπιστολὰς καὶ δὴ καὶ τὴν ἀπὸ 27 Ιουλίου (8 Αὔγουστου), πρὸς τίνα οἰκεῖον καὶ φίλον, ἢν κατεχόμεν ἡ Τεργεσταὶα Κλειῶ ἐν τῷ ἀπὸ 4/16 Αὔγουστου φύλλῳ τῆς, καὶ περὶ ἣς τοσοῦτος ἐγένετο μετὰ ταύτα λόγους ἐν ταῖς ἐφημερίσι τῶν Ἁθηνῶν.

Τὸν Βασιλέα Γεώργιον εἶδον ἑπανειλημμένος. Οὗτος μ' ἐπαρουσίασε πρὸς τὴν Α. Μ. τοῦ Βασιλέα τῆς Δανίας Πατέρα Του, πρὸς τὴν μέλλουσαν ἡμῶν Βασιλίσσαν Ὀλγαν, καὶ τὴν Μητέρα Της, παρ' αὐτῇ ἔτυχον τῆς μεγαλετέρας δεξιώσεως. Τὴν δὲ 26 Ιουλίου ὁ Βασίλειος μοι ἔδωκε τὴν ἀδείαν ν' ἀναχωρήσω, ἀπεχώρησε Αὐτόν καὶ μετέβην εἰς Hellerup ὅπου ἦμην προσκεκλημένος εἰς γεύμα παρὰ τῷ Κέμπτι Σπόννεκ. Τὸ δ' ἐπεσέρα περὶ τὴν 11 τῆς νυκτὸς ὄραν ἐπιστρέψας εἰς τὸ ξενοδοχεῖον ἐνθα κατέλυσαν, εὐρον ἐπιστολὴν τοῦ Βασιλέως Γεωργίου συνδεόμενος μοι τὴν φωτογραφίαν τῆς μελλονύμφου Αὐτοῦ Ὀλγας, εἰς σημεῖον πολλῆς πρὸς με εὔνοιας.
Κατά το διάστημα της ἐν Κοπεγχάγη διαμονῆς μου ἐπεσκέφθην τὴν Ἐλενικώρην καὶ ἄλλα τῆς Δαυίδας μέρη. Πλήρως εξειδίκευσε εὐτυχώς τοῦ παντοῦ, ὅστε ἦν Δαυίδας ὄκτακρος ἡμῶν μου ἄφηκε μοι εἰς τὸ διγνεκές εὐαρεστητάς ἐντυπώσεις καὶ ἀναμνήσεις.

Τὴν 28 Ἰουλίου περὶ τὴν 1 μ. μ. ὥραν ἀνεγάρησε ἐν Κοπεγχάγης ὁ Κ. Hansen ἱερεὺς τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλείου ἡκέλασε νὰ μὲ οὐκοδέουσα μέχρι Corsoer. Καθ’ ἄδων κατέβηκεν εἰς Ροσκίλην πρὸς ἐπίσκεψιν τῶν τάρων τῶν Βασιλεόν τῆς Δαυίδας, ἔμειναν δὲ ἐν τῇ πόλει ταῦτῃ 5 ὥρας.

Ἀπὸ Corsoer διεσπορομεύθη η ἐπὶ Δαυικοῦ ἀτμοπλοιοῦ εἰς Kehl ὅπου ἔφθασε τὴ 5 τῆς πρωίς ὥραν τῆς 29 Ἰουλίου, ἀνθρώπος δὲ διὰ τοῦ στηριγματοῦ μετέβην εἰς Altona καὶ Hambourg ἔμεινα ἐκεῖ καὶ τὴν νύκτα μετέβην εἰς Hannover, διατρίβας δ’ ὅλην τὴν ύστεραν εἰς Hannover ἀνεγάρησε πρὸς τὸ ἐσπέρας δι’ Ἀμστελήδαμον, ἔνθα ἄφυγαν λίαν πρωὶ τῆς 31 Ἰουλίου, μετὰ μεσημβρίαν ἀνεγάρησα διὰ La Haye, καὶ ταύτῃ περιηγηθεὶς ὑπήγα τὴν νύκτα εἰς Rotterdam, θετῶν ἀναχωρήσας τὸ πρωὶ ἔφθασε μετὰ τινὰς ὥρας εἰς Βρυξέλλας, μείνας δὲ καὶ ἐκεῖ μέχρις ἐσπέρας ἀνεγάρησα καὶ ἔφθασε εἰς Aix-la-Chapelle τὴν νύκτα τῆς 4 Αὔγουστου, ἐπισκεφάλομενα δ’ ἐ, τι ἐν αὐτῇ ἐξιόν θέας, ἀνεγάρησα διὰ Κολωνίαν περὶ τὰς 2 μ. μ. τῆς 2 Αὔγουστου, ἐκεῖθεν δὲ τὸ ἐσπέρας ἀναχωρήσας ἐκοιμήθη εἰς Koblenz, τὸ δὲ πρωὶ τῆς 3 Αὔγουστου ἐπιθύμης Πρωσικοῦ ἀτμοπλοίου ἀνήλθον τὸν Ἑρμηνίου μέχρι Μαγνητσίας, ἣν ἐπισκέψεις ἀνεγάρησαδιὰ Φραγκοφούρτου, ὅπου καὶ διενυκτέρευα, τὴν 2’ ύστεραν 4 Αὔγουστου περὶ μεσημβρίαν ἀναχωρήσας καὶ διὰ Δαμασκάνης κελλῆς ἀφίγηθην περὶ
όραν 3 μ. μ. εἰς Heidelberg, ἐχεῖ φθάσεις μετέβην πρὸς ἐπί-
σκεψιν τοῦ σοφοῦ Mittermaier, ἐν δυστυχῶς οὐχ εὑρον, ἣ
δ' ὑποδεχθεῖς με ἐγγύνη του μοι εἴπεν, ὅτι πρὸ καιροῦ
ἀσθενῶν μετέβης εἰς τὴν ἔξοχὴν. Τὴν ἐπαύριον περὶ ὀραν
10 π.μ. ἀφεῖς τὴν Heidelberg κατηυθυνθήνει εἰς Strasburg,
ὅ περιηγησάμενος ἀνεχώρησα τὸ ἐσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέ-
ρας τὴν δὲ πρωίαν τῆς 6 Ἀυγοῦστου ὀραν 3 π. μ. ἔφθασα
εἰς Παρίσιος.

Ἡ ἐν Παρισίος διαμονή παρετάθη μέχρι τῆς 19 Ἀυ-
γοῦστου· πολὺ πλέον τῆς πόλεως μ. ἐνδυέφερον οἱ φίλοι,
οὓς ἔθελον μετὰ εἰκόσι καὶ τρία ὀλιστ. Dehèque, Eg-
ger, Wlad. Brunet de Presle, S. Marc Girardin, καὶ
Giraud, καὶ οἱ ἐπιζώντες ἐκ τῶν Καθηγητῶν μου Pellar,
Valette καὶ Ortolan, ἦσαν οἱ μεθ' ὁν κυρίως διέτριβον κατὰ
τὰς 14 τάχτας ἡμέρας.

Τὴν 19 Ἀυγοῦστον ἀνεχώρησα καὶ τὴν Orléans ἐπι-
σκεφθείς ἀργίθην εἰς Bourges, ἐνθα διαμένει εἰς τῶν πά-
λαι συμμαθητῶν μου ὁ Luneau, μετὰ τούτοι διαβὰς τὸ
ὑπόλοιπον τῆς ἡμέρας, περὶ τὸ μεσονύκτιον ἀνεχώρησα διὰ
Nevers, ὅπου λαβὼν ἀμφοῖν μετέβην εἰς Lormes πρὸς
τὸν ἀρχαῖον φίλον μου Denone. Τὴν ωστεράιαν 21 Ἀυ-
γοῦστον μετέβημεν ὄμοι εἰς Vauban πρὸς ἐπίσκεψιν τοῦ
K. Millereau, καὶ τὸ ἐσπέρας μετὰ τοῦ Θεοφάνους Denone
κατηυθύνθηκεν εἰς St. Saulte ὅπου η ὁικογένεια τοῦ διέ-
τριβεν, ἐκεῖθεν δ' ἀναχωρήσας ἔφθασα τὴν 23 Ἀυγοῦστον
εἰς Lyon, ὅπου εὑρον τὸν φίλον συμπολίτην καὶ σύντεκνον
μοῦ Nix. K. Ἰερόπουλον ὁικογενειακῶς διαμένοντα. Μει-
νας περ' αὐτοῖς αὐτῆν τε τὴν ἡμέραν καὶ τὴν ἐπιούσαν 24
ἀνεχώρησα διὰ Γενεύην τῆς Ἑλλάδος.

Ἐν Γενεύῃ διέτριψα τέσσαρας ἡμέρας ὅπως παρευρεθῶ.
εἰς τὴν ἐν τῇ πόλει ταύτη συγκροτημένην τὴν 28 Αὐγούστου τοῦ Σύνοδου τῶν Εἰρηνοφίλων· ἐν τῇ μεταξὺ ὅμως, τῇ μὲν 25 Αὐγούστου ἐπεσκέφθην τὰς ἐν Ferney πάλαι διατριβὰς τοῦ Βαλταίρου, καὶ τὴν 27 Αὐγούστου τὴν Λίμνην τοῦ Leman καὶ τὰς πληρεῖς ἴστορικὰν ἀναμνήσεων ἐχθας αὐτῆς, Copet, καὶ Lausanne, καὶ Vevey, καὶ Clarens, καὶ τὸ ύπὸ τῆς ποιήσεως τοῦ Βύρωνος ἀποθανατισθέν Château de Chillon κτλ.—Τὴν 28 συνήλθεν ἡ τῶν Εἰρηνοφίλων Σύνοδος, ἐκεί ἐγνωρίσθην μετὰ τοῦ στρατηγοῦ Garibaldi καὶ ἄλλων ἐπισήμων ἀνδρῶν, δυστυχῶς ὅμως ἐνόησα ἀπὸ τῆς πρώτης συνεδριάσεως, ὅτι ἐμέλλον τὰ πάλη τινῶν νὰ φέρωσιν ἐν τῷ μέσῳ δέματα οἷα τὰ περὶ κοινοκτημονῶν, καὶ δημοκρατίας, καὶ ὁρησκείας, κτλ. ὅλως ἄλλοτριο τοῦ σκοποῦ τῆς Συνόδου, ἔφ′ ὃ καὶ ἀπεφάσισα ν᾽ ἀναχωρήσω, προσόδων ὅτι ἂν ἔμενον καὶ τὸν λόγον ἑλάμβανον ἐν τῇ Συνόδῳ θαυμάτη καταστάσει, ἢθελον μᾶλλον βλάψει παρ᾽ ὡρελήσει τῇ Ἑλλάδα. Ἄναγχειλας λοιπὸν τὴν ἀναχώρησιν μου τῷ Προέδρῳ τῆς Συνόδου, ἀνεγνώρισα τὴν ὑστεραίαν 20 Αὐγούστου λίαν πρῶτο διὰ τοῦ Chambery καὶ τοῦ Mont-Cenis καὶ Τσαρίνου κατευθυνόμενος εἰς Μεδιόλανα, ἐνδά ἡρίθην τῆς 30 Αὐγούστου περὶ τὴν μεσημβρίαν.

'Ἐν Μεδιόλανοις περιέμενον μὲ ἀπὸ τῆς προτεραίας αἱ θυγατέρες μου Χρυσῆς καὶ Μαρία, πρὸς ὅσ᾽ ἐκ Γενεύης εἶχον τηλεγραφήσει ἕνα ἐλθον αὐτῶν εἰς Γενεύην μετὰ τοῦ πρὸς μητρὸς θείου τῶν Μίνως εἰς συνέντευξιν μου, ἕπως ὑπάγωμεν εἰς Παρισίους διὰ νὰ ἱδωμα τὴν ἔκθεσιν (esposition), ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ὁ Μίνως δὲν ἦδυνατο νὰ διαθέσῃ τοσοῦτον χρόνον, ἀντιτηλεγράφησαν μοι, ὅτι μόνον μέχρι Μεδιόλανου ἦδυτατο νὰ συνοδεύσῃ αὐτὰς. Ἀλλὰ μακρὸν ἦν τὸ ἐπαναστρέψαι πρὸς τοὺς Παρισίους, ἀρήκα ὅμως αὐτὰς ἐνα
ἐκλέξωσι μεταξὺ Παρισίων καὶ τῆς ἀνω 'Ιταλίας' προύτιμησαν τὸ δεύτερον.

Ἐπισκεφθέντες λοιπὸν ἐκείνην τε τῆν ἡμέραν καὶ τὴν ὑστερίαν τὰ Mediolana καὶ τὴν Monza, ἀνεχωρήσαμεν διὰ Piacenza, μετ' αὐτὴν εἰδομένη τὴν Parma, ὅπου καὶ διενυκτερεύσαμεν, τὴν ἐπιούσαν δὲ 1 Σεπτεμβρίου ὑπήγομεν εἰς Μοδένη καὶ ἐκείθεν κατηρνώνθημεν εἰς Βονωνίαν. Ἐν Βονωνία ἄφηκεν ἡμᾶς ὁ Μίνως ἐπιστρέψας εἰς Τεργέστην, ἡμές δὲ διὰ Ρῖστομ ὑπήγομεν εἰς Πύθην, ἐκείθεν δ' ἐνεκα τῆς ἐν Λιβόρνῳ χολέρας ἐπαλυμνησάμεναι εἰς Λούκην, διανυκτερεύσαστας δ' ἐκεί ἀνεχωρήσαμεν τὴν 3 Σεπτεμβρίου διὰ Φλωρεντίαν, ἐνα διαμεινάντες αὐτὴν τε τῆν ἡμέραν καὶ τὴν 4 καὶ πάντα τὰ ἄξια θέας τῆς πόλεως τἄτης ἐπισκεφθάμενοι ἀνεχωρήσαμεν τὴν νύκτα διὰ Βονωνίαν πάλιν, ἐκείθεν δὲ διὰ Φερράρας εἰς Πατάτων, καὶ τὴν ἐσπέραν τῆς 5 Σεπτεμβρίου ἐφαύσαμεν εἰς Βενέτην, ὅπου διαμεινάντες ἐλήνη τὴν 6 καὶ 7 τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἐπεστρέψαμεν εἰς Τεργέστην.

Ἑκ Τεργέστης ἀνεχωρήσαμεν τὴν 16 Σεπτεμβρίου, ἐνεκα διός τῆς καθάρεσας ἕνα μη ἐκμετρήσαμεν αὐτὴν ἐν Δήλῳ ἀπεφασίσας ἐνα ὑπάγωμεν εἰς Σμύρνην, ὅπου ἄφηκαντες τὴν 22 καὶ μέχρι τῆς 26 καθάρισαντες ἐξήλθομεν, τετραήμερον δὲ περιγνασάμενοι τὴν Σμύρνην ἀνεχωρήσαμεν τὴν 30 Σεπτεμβρίου διὰ Σύρου, ἐκείθεν δ' ἐπερού ἀτμοπλοίου ἐπιβάντες ἀφίχθημεν αἰσίως ἐν Ὁλυμπίας θῆς 2 Ὀκτωβρίου, ἐξατὸν ἀκριβῶς ἡμέρας ἐξ Ὁλυμπίαν ἀποσιώπας.

20 Δεκεμβρίου 1867. Ἐδοὺ ἐν περιλήψει ἡ μακρὰ μετὰ τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως περὶ τοῦ Τουργενέιου Μαρκάτίνη (οὗ ἐγενέτο μοι λόγος ὅτι ἀποτελέσαν μέρος ὁς
ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως Ὑπουργοῦς) χρίσεις μου. — Λαθὼν τὴν ἀδειαν παρὰ τοῦ Βασιλέως ἦν πρὸς Αὐτὸν μεθ’ ὅςς εἰλικρινεῖας καὶ παρρησίας καλής, ἔλεγξα τὰδε « Συμφωνῶ Μεγ. ὅτι ἀναπόφρευκτὸν ἦστιν ἡ μεταβολή τοῦ εἰσγωρήσαντος, ὡς μὴ ὄρειλεν, ἐν Ἐλλάδι κυβερνητικοῦ συστήματος. Ἡ στατάλη ἦν ἐποιήσαντο οἱ Ὑπουργοὶ πρὸς τοὺς ὑποστηρίζοντας αὐτούς διὰ τῆς ψήφου τῶν Βουλευτῶν προύκάλεσε τὴν κατὰ τούτων και ἑκείνων γενικῆς τοῦ Ἐθνος ἀγανάκτησιν· ἐκτὸς δὲ τούτου ἠγέρθησαν καὶ τινες ἄλλας κατηγορίας κατὰ τινῶν μελῶν τοῦ Ὑπουργείου Κοιμημονδούρου, κατηγορίας, αἰτίνης, εἰ καὶ ὡς ἐλπίζω καὶ εὐχόμαι, εἰσὶν ἀνυπόστατοι, ἄλλῳ ἄμως ἐπειδὴ παντὸς πολιτευμένου, καὶ μᾶλιστα Ὑπουργοῦ, δέος εἶναι καὶ τὸν προσωπικὸν χαρακτῆρα ἀκηλιέζων, οὐχ ἄττον ὅμως ἀναπόδραστον καθιστώς τὴν ἀνάγκην τῆς ἀπομακρύνσεως αὐτῶν. 'Αλλ' ἐὰν κατὰ μόνου τὸν ὑπουργείον καταφέρητε τὴν πληγήν, οὐχί δὲ συνάμα καὶ κατὰ τῆς ταυτισάς μετ' αὐτοῦ τὴν τύχην τῆς πλειονοψηφίας τῆς Βουλῆς, ἀσυντελῆς ἔσται ἡ πράξεις, διότι τὰ ἡμίσχα μέτρα ἐν τῇ πολιτικῇ εἰσὶν ὃ,τι ὀλεθριώτατον, τὰ δὲ τοιαύτα μέτρα δείνουσι τὴν θέσιν τῶν πραγμάτων οὐδαμῶς δὲ ἥραπτευοῦσιν αὐτά. 'Οθεν τὸ ἐπίσημον ἐπιδοκιμάζω πληρέστατα τὸν Κ. Βουλγαρῆν μὴ δεχόμενα νὰ σχηματίσῃ Ὑπουργεῖον, ἐὰν πρῶτον δὲν παράσχετε αὐτῷ καὶ τῆς Βουλῆς τὴν διάλυσιν.

'Αλλ' ἐν τῇ Μεγ. δὲν συνήνεσεν εἰς τὰ ἀιτήματα τοῦ Κ. Βουλγαρῆς, ἵσως δὲ καὶ καλὸς ἔπραξεν, εἰς τὸ κρίσιμον τῶν περισσών ἀποδέσφασα. Τότε ὅμως ὀφειλεν ἐνα τραπή ἄλλην ὅδον, τὴν ἔξης. 'Ην ἀνάγκη ὅπως ἐπιχειρήσῃ συμβιβασμὸν, ὅστες πιστεύω δὲν ἦτο ἀκατόρθωτος,
μετά τοῦ Κ. Κουμουνδούρου καὶ τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ πλειονοψηφούσης Βουλῆς τοῦ συμβιβασμοῦ τούτου ἀποτέλεσμα ἦσθεν εἰσαχθεὶν σχηματισμὸς ὑποργεῖοι διαβατικοῦ μὲν καὶ τούτου, δυνάμενον ὑμῖς συμπράξει μετὰ τῆς Βουλῆς, ὅπως λάβῃ παρ’ αὐτῆς τὸν προϋπολογισμὸν καὶ τοὺς φορολογικοὺς νόμους, ἀφεὼ δὲ τούτους ἐλάμβανε νὰ κηρύξῃ τὴν λήξιν τῆς Συνόδου, καὶ νὰ λάβῃ οὕτω καιρὸν ἄνευ τοῦ διὰ τῶν νέων ἐκλογῶν ἀναπτυχθησομένου ἐρευνήμου, νὰ διευθετήῃ τά τοῦ Κράτους καὶ νὰ θεραπεύῃ τὴν ἐν τούτῳ κακίᾳ ἐξουσίαν κατάστασιν τῆς διοικήσεως. Ἡ θελε προς ετί τελείωσε ἐν τούτῳ τῷ μεταξὺ καὶ τὸ περὶ Κρήτης ζήτημα, τὸν δὲ Νοέμβριον ἡ Δεκέμβριον τοῦ 1868 ἠθέλεν εἰς νέαν Σύνοδον συνέλθει οὐλη, τῶ δ’ ὑποργεῖον ἔχουν τὰ κατὰ τοὺς 10 καὶ 11 ἀπὸ τῆς συστάσεως τοῦ μήνας ἔργα του, ἠθέλεν ὑπηλόφορον παρουσιασθῇ πρὸς τὴν Βουλὴν καὶ ἡττήσει τὴν σύμπραξιν τῆς, τότε δ’ ἐὰν μὴ παρέχειν αὐτὴν αὐτῷ, ἡ Υ. Μ. ἡδύνατο ἡ νέον κοινοβουλευτικὸν εἰς τῆς πλειονοψηφίας τῆς Βουλῆς νὰ σχηματίσῃ ὑποργεῖον ἀλλ’ ἡ, ἡ οὔτε ἐπί τοῦ ὑπάρχον, διαλύσει τὴν Βουλὴν. Ἡ διάλυσις τῆς Βουλῆς γινομένη τότε ἠθέλεν εἴσθαι ἀληθῶς ἐκκλησίας πρὸς τὸ Ἱδίον, ἀπὸ τῶν καιρῶν ἐνα διακρίνη ἄγαθα ἀπὸ τῷ ἐπιμορφήθησαν ἡ αὐτόκουλος τῶν ὑποργεῖων ἐκλογὴ τῆς Υ. Μ. ἠθέλεν ἐν γνώσει ἐκφέρει τὴν ψηφόν του ὑπέρ αὐτῆς ἡ κατ’ αὐτῆς. Ἐν ἐναντία δὲ περιπτώσει, εὰν δηλαδὴ ὁ συμβιβασμὸς μετὰ τῆς Βουλῆς, περὶ ὅθεν ἐτού ὡς ἤκαστόρως, τότε ἠφείλεν ἡ Υ. Μ. ἔνα παλινδρομῆσι πρὸς τὸν Κ. Βούλγαραν, διδοὺς αὐτῷ ὡς ἄρχητο τῆς μειονοψηφούσης ἀντιπολιτεύσεως καὶ τῆς Βουλῆς τῆς διάλυσιν.

Πιστεύω ὑμίως ὅτι ὁ Κ. Κουμουνδούρος ἠθέλε δεχθῆ
τὸν συμβιβασμὸν μεθ' ἓνας Ὕποργεῖον ὑπὸ τὴν Προεδρείαν τοῦ Κ. Κανάρη, ὑπὸ δὲ ἓνας ἓνας καὶ αὐτὸς ἐγένετο Ὕ-
ποργής. Τὸ Ὕποργεῖον δὲ θέλει ἢ Ὡ. Μ. συντίθεσι ὑπὸ τὴν Προεδρείαν τοῦ Κ. Μωρατίνη ἔχει κατὰ τὴν ταπεινὴν 
μονὴν γνώμην ἀμφότερων τῶν ἄρτων ἐκτεθέντων συστημάτων 
τὰ κακά, οὐδετέρον δ' αὐτῶν τὰ καλά. Τούτο δὲ, διὸτι 
ἔσται Ὕποργεῖον ἀντιδουλευτικὸν...

Θέλω τῷ δώσει, μὲ διέκοψεν ὁ Βασίλειος, τὴν διακοπὴν 
τῆς Βουλῆς.

Τόσοχ χειρότερα ἀπήγνυσα ἀμέσως ἔγω, ἢ δικοτή 
Μεγ. φαίνεται μὲν ἐλιγωτέρον τῆς διαλύσεως, πράγματι 
ἐμοὶ ἐστὶ κατὰ τινὰς περιστάσεις σπουδαίοτέρον. Αἱ περι-
πτώσεις τῆς διακοπῆς εἰσιν ἂλλαι, οὐδόλως ἐμοὶ πρὸς τὴν 
παροῦσαν ὁμοιόχωσι. Ἀλλὰ διακόπτοσα τί δύναται ἢ 
Ὡ. Μ. νὰ ἐλπίσῃ; θέλει ἄρα γε μετὰ 40 ἡμέρας ἐπανεῖλθει 
ἡ Βουλή καὶ ἀναχρούσεια πρύμνησαν συμφωνήσει μετὰ τοῦ 
Ὑποργείου Μωρατίνη; Ἑγὼ τούναντιον νομίζω, ὅτι θέ-
λει εἶπενέλθει ἕτερ δυσμενεστέρα πρὸς κυτό, θέλει δὲ διατα-
νήθη ἐπὶ μακαρίω τεσσαρακοῦνθέμερος χρόνων, τὸ δ' Ὕπο-
ργεῖον θέλει ἐκδύσῃ τὴν διάλυσιν τῆς Βουλῆς· ἀσθενεῖς δ' ἐξ 
αὐτῆς τῆς γεννήσεως του, πῶς θέλει ἀνδρεῖς εἰς τὰς νέας 
ἐκλογάς, καθ' ἀς θέλει ἔχει κατ' αὐτοῦ πάσας τὰς νῦν ἐν 
τῇ Βουλῇ φατρίας, οὐδὲν δὲ ἐργὸν ἀξίων λόγου, ἵπτερ ὑπὲρ 
ἐκατοῦ νὰ ἐπιδεικνύῃ τῷ Ἑλβετῷ; Ἀρίστω δὲ κατὰ μέρος τῶν 
ἐρεθισμῶν εἰς ἐν ἡλίουσι διατηρεῖ τὰ πνεύματα αἱ φατρία 
κατὰ τὰς 40 τῆς διακοπῆς ἡμέρας, καὶ παρακαλῶ τὴν Ὡ. 
Μ. ν' ἀναλογισθῇ μόνων ἐκείνων, ὅστις θέλει καταλάβει τὸν 
νῦν πάντων κατὰ τῆς μετὰ τῶν τῆς διακοπῆς ἐρεθισμῶν 
συμβιβασμένας ἐκλογάς.

Δυστυχῶς, ἐξηκολούθησα ἔγω, δυστυχῶς Μεγ. δὲν
ἐτελείωσα ἐλα τὰ κατ᾽ ἐμὲ κακὰ ἐκ τοῦ ᾿Ὑπουργείου Μω-
ραίτινης κατὰ τὸ προσωπικὸν ὦ μοι ἀνωχοιν ή Τ. Μ.
δύο ἅλλα κακὰ ἐτί μείζονα, τὰ ἐξής. Τὰ ἡπτικὰ κεφάλαια
ἐίπαν ἐτὶ σπανιώτερα ἐν ᾿Ελλάδι ἢ ἄλλου, οἱ ὀμολογομ-
μένης ἰκανότητος, εἰδικότητος καὶ πρὸ πάντων ἡπικότητος
ἀνθρωποι εἰσιν ὀλγιστοι παρ᾽ ἡμῖν, οἱ ὀλγιοι οὕτωι πάσαι
τὴν ἄξιαν αὐτῶν ὡς καὶ πάσαι τὴν ἀπὸ τῶν ἄρετῶν αὐτῶν
λάμψιν ἀποδάλλουσιν ἁμα συνάψαι σα δύομα τῶν μετ᾽
ἄλλων ἡπικῶς χρεωκοπημένων, συγχωρήσατε μοι Μεγ. τὴν
ἐκφρασιν. Εἶναι ἀναμφισβήτητον, ἢτι οἱ Κ.Κ. Μωραίτινης,
Μεσσηνέζης καὶ ῞οχτοῦρης εἰσιν ἐκ τῶν τῆς πρώτης κατη-
γορίας, ὃ θέ Κ. Κ. Σπ. Μίλιος καὶ Πέτρος Δεληνιάννης,
ἐνεκα τῶν προηγομενῶν αὐτῶν, εἰσιν ἀντιπαθητικάτατοι
πρὸς τὸ 'Ἑθνος, τὸ δ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ δὲν ἤθελον ποτὲ ταυτίσει τὴν
tύγχιν μου μετ᾽ αὐτῶν. Περὶ δὲ τοῦ Κ. Γιαννοπούλου οὐ-
δὲν λέγω, διότι οὐτέ μεταξύ τῶν τῆς πρώτης κατηγορίας
eυρίσκεται, οὐτὲ ἐν τοις τῆς δευτέρας καταλέγων αὐτῶν.
Το νὰ ἐνώσητε λοιπόν, Βασιλεῦ, τὰ ὀνόματα τῶν Κ.Κ. Μωρα-
ίτινης, Μεσσηνέζης καὶ ῞οχτοῦρης μετὰ τῶν δύο ἄλλων, εἶναι
τὸ αὐτὸ ὡς νὰ θυσιάζῃ αὐτὰ διώρεων, διὰ τὸ μέλλον ἢ ἂ
τοὺς κατασταλεῖτε παντελῶς ἀχρήστους, ἢ τουλάχιστον
θέλῃ μελεῖ η ἄξια τῶν πολὺ ἡλαττωμένης.

Ἄπειροι Μεγ. διορῶν καὶ ἅλλο ἅτομον ὁ Πρόεδρος
ἐνὸς ῾Ὑπουργείου εἶναι μία σημαία πολιτική. ὃ Κ. Κ.
Μωραίτινης, καὶ διὰ τὰ πολιτικὰ αὐτοῦ φρονήματα, καὶ διὰ τοὺς
πρὸς τὸν Κ. ᾿Ιωαν. Παπαρρηγόπουλον Γενικὸν Πρόξενον τῆς
Ῥωσίας συγγενικοὺς αὐτοῦ δεσμοὺς, ὡς γαμβρὸς αὐτοῦ
ἐπὶ θυγατρὶ, θέλει δούσει ἄφορμην εἰς τῇ τὴν ᾿Αγγλίαν καὶ
tὴν Γαλλίαν ἕα ἐπαναλάβοι τὰ τετριμμένα ἑκείνα, ὅτι ἡ
῾Ελλάς οὐδὲν ἅλλο εἶναι εἰμὶ ὁ διορφός τῆς ῾Ῥωσίας.

ΣΑΡΠΙΝΟΔΟΥΛΟΥ ΛΥΤΟΒΙΟΥ. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝ.
Ούδέλας προσέχω, είπεν ὁ Βασιλεύς, εἰς ὅ,τι ἄν λέγωσιν οἱ ξένοι, πρὸς μόνον τῆς Ἑλλάδος τὸ συμφέρον ἀποβλέπω καὶ κατ' αὐτὸ πράττω.

Γενναίος, εἶπον ἔγω, ὁ λόγος τῆς Ὑ. Μ. ἂλλ' ἐσμὲν ἀσθενεῖς καὶ ἂν μὲν δὲν πρέπει διὰ τοῦτο νὰ κολακεύωμεν τοὺς ἱσχυροὺς, καλὸν ἡμως εἶναι πάντοτε ὑπὸ μὴ δίδωμεν αὐτοὺς αἰτίαν πρὸς ἄδικους μέμψεις. Ἐξακολουθῶ, Μεγ. ἢ ἂν μοι τὸ ἐπιτρέπῃ ἡ Ὑ. Μ.

Ἐξακολουθήσατε ἀπήγησεν ὁ Βασιλεὺς.

Κατ' ἐμὲ λοιπὸν, ἀνέλαβον ἔγω, ὁ Κ. Μωρατίνης ὡς ἄπλοις Ὑπουργὸς παρέχει εἰς τὴν Κυβέρνησιν τῆς Ὑ. Μ. τὴν πολύτιμον τῶν φῶτων καὶ τῶν ἄρετῶν του συνδρομήν, χωρὶς νὰ κινή τῶν ἱσχυρῶν τὰς ύπονοιας, ὡς Πρόεδρος τοῦ Ὑπουργικοῦ συμβουλίου καὶ εἰς ἀπότομον υπὸ πάντων θεώμενος θέλει εφελκύσει τὴν κατὰ τῆς Ἑλλάδος δυσπιστίαν τῶν ἀλλῶν μεγάλων Δυνάμεων. Ἐξ ἀλλοῦ δὲ μέρους ὁ Κ. Π. Δεληγιάννης γνωστός, πλέον μάλιστα τοῦ δέοντος γνωστὸς πρὸς τοὺς ἐν Τουρκία καὶ ἐν Εὐρώπη όμογενεῖς, θέλει κακῶς διαθέσει αὐτοὺς, διότι ὡς Ὑπουργὸν θέλουσι θεωρῆσει αὐτόν ως μίαν ἐκφραστικήτατην διαδήλωσιν κατὰ τῆς Κρήτης, ὡς μίαν διαμαρτύρησιν κατὰ τῶν φρονημάτων ἑκείνων καὶ κατὰ παντὸς κινήματος αὐτῶν πρὸς ἀπέσεισιν τοῦ Τουρκικοῦ ἐμφανοῦς.

Τοῦτο ἦθελεν εἰσάχθαι ἀδικώτατον, εἶπεν ὁ Βασιλεὺς.

-yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
πόλει, ἐσχετισθην μεθ’ ὅλων τῶν ἔκει ἐπισήμων Ἑλλήνων
tε καὶ ἔκεινον, δυστυχῶς οὔδεις μοι παρέστης τὸν Κ. 
Δεληγιάννην ἄλλως ἢ ὅπως ἐγὼ λέγω.

Ἡ Α. Μ. ἄκολούθως ἀντέξρουσε τὰς ἱδέας μου ταύ-
tας, ἐγὼ δὲ υπερηπιστήνην αὐτάς, δυστυχῶς οὔτε ὁ Βασι-
λεὺς κατῴκουσε νὰ μὲ κάμη νὰ μεταβάλω γνώμην, οὔτ' ἐγὼ νὰ πείσω τὴν Α. Μεγ. μετὰ ἡμίσειαν ὅραν συνδιαλέ-
ξεως ἐγχωρίσθημεν ἐκάτερος ἡμῶν ἀμετάπειστος εἰς τὰ 
φρο-
νήματά του. Εἰδε ὁ χρόνος ἀποδείξῃ ὅτι ὁ Βασιλεὺς εἰλή 
δικαίων, ἐγὼ δὲ ὅτι σφάλλω οὔτω σκεπτόμενος.

10 Ἄριστος 1868. Σήμερον παρουσιάσθεις πρός 
tὴν Α. Μ. τὸν Βασιλέα ὅπως προσφέρω τὰς περὶ τοῦ 
Συν-
tαγματικοῦ καὶ Διεθνοῦς δικαίου συγγραφῶν, οἱ ἐπον 
Αὐτῷ ὅτι τῷ προσφέρω Βασιλικὸν δῶρον, καὶ οἱ ὁνομάζων 
ἀυτὸ Βασιλικόν, διότι ἀφοῦ κυρίως τὴν τέχνην τῆς Α. Μ. 
— Πῶς; τὴν τέχνην μου; ἀπήντησεν ὁ Βασιλεὺς. — Ναι,
Μεγαλειώτατε, ὑπέλαβον ἐγὼ, διότι ἀμφότεροι αἱ συγγρα-
φαὶ μου ἀντίπαρα πραγματεύονται περὶ τῆς πολιτικῆς ἐπιστή-
μης, ἢν ὁ Σωκράτης ἀπεκάλει Βασιλικὴν καὶ τοῦτο εἰ-
πόν ἐγὼ ἦνὲφυσα τὸ βιβλίον καὶ ἐδείξα τῷ Βασιλεῖ 
τὴν πρώτην σελίδα τῆς περὶ Συνταγματικοῦ δικαίου πραγμα-
τείας μου. ὁ δὲ Βασιλεὺς λαβὼν αὐτὴν ἀνέγυρ ἤλθη τὴν 
πρώτην περίοδον, εἶνα δὲ κλείσα τὸ βιβλίον καὶ θεῖς αὐτὸ 
ἐπὶ τῆς Τραπέζης ἐπανέλαβεν '«ἀλλ' ἄλλο συνταγματικὸν 
» δικαίων καὶ ἄλλο συνταγματικόν δικαίωμα». — Ὁχι,
Μεγαλειώτατε, ὑπέλαβον ἐγὼ, διότι τὸ Συνταγματικὸν δι-
καίωμα ἐμπεριλαμβάνεται εἰς τὸ Συνταγματικὸν δικαίων,
τούτο δὲ διδάσκει τὴν Τ. Μ. πῶς καὶ πότε δύναται νὰ 
ποιήσῃ κατάλληλον χρήσιν τῶν συνταγματικῶν Αὐτῆς 
δικαιομάτων ὡς Βασιλεύς.
Εὐχαριστήριος τὸν λόγον ἐπὶ τῆς πρὸς τεσσάρων ἡμερῶν ἐν τῇ Γρίες καταχωρισθείη ἀνασκευὴ μου κατὰ τῆς πρὸς τὸν Σουλτάνον ἐκδέεσσας τοῦ μεγάλου βεζύρη Ἀλή Πασσᾶ, ἀροῦ δ' εὑμενεῖς τινὰς λόγους ἐξέφρασε περὶ αὐτῆς μὲ ἱρώτησα διατὶ προούτιμησα νὰ ὑπογράψω αὐτὴν ὡς διδάκτωρ τὰ νομικά τῆς Σχολῆς τῶν Παρισίων παρὰ ως Καθηγητής τοῦ Ῥ῍νικοῦ Πανεπιστημίου; — Διὰ δύο λόγους Μεγαλείτητα, ἀπήντησα ἐγώ, τὸ μὲν, διότι ἐθέμην κατὰ μέρος πάσαν Ἕλληνος ἰδιότητα ἐπος ἀπλῶς διὰ τῶν ἄρχων τῆς ἐπιστήμης ἀνασκεύασω τὸν Μέγαν Βεζύρην. Ἐκα ἐπάλησαν τὸν τίτλον τοῦ Καθηγητοῦ, τοῦ Διεθνοῦς μάλιστα δικαίου, ἰδινάμην νὰ ἐκληφθῶ ὡς λαβῶν ἐντολήν παρὰ τῆς Ἰμετέρας Κυβερνήσεως ἐπος γράψω τὴν ἀνασκευήν τὸ δὲ, διότι ὁ τίτλος τοῦ διδακτοροῦ τῆς Σχολῆς τῶν Παρισίων ἐπιδάλλει περισσότερον εἰς τοὺς ξένους, οἰκίνες γενώσκουσιν ὅπωσον ὁ τίτλος οὕτως ἐστὶ σπάνιος ἐν Γαλλία καὶ διὰ πολῶν γνώσεων καὶ πόνων πόνων ἀποκτάται: πρὸς τοῦτο δὲ, καὶ διότι, ὡς πιστεύω, θελεῖ πολύ κολοκεύθη ἡ τῶν Γάλλων φιλοστίμια, καὶ διότι τὸν τίτλον ἐν δέδοκε μοι ἡ Γαλλία τιμῶ ὑπὲρ τὸν Καθηγητικοῦ, καὶ διότι λαβῶν ἐγὼ τὸν τίτλον τοῦτον, τὸ αὐτῶ ἐστὶν ἐδιδὴ ἐλεγον τοις Γάλλοις, ἱδοὺ τὰ διδάγματα ἀ παρ' ὑμῶν ἔλαβον, εἰ μὲν λοιπὸν ὡρὰ μ' ἑδίδαξεν, σφάλλει ὁ Ἀλή Πασσᾶς, εἰ δὲ στρεβλά, τίνος ἔνεκεν οὐ συμφωνεῖτε τὴν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἰμετέρας διδασκάλιαν πρὸς τὴν πολιτικὴν τῆς Κυβερνήσεως Σας; — Ἐμείδισεν ὁ Βασιλεὺς προσθέτει, εὐφυῆς τὸ ἐπινόημα, τῶρα τὸ ἐγκρίνω καὶ ἐγώ. Εἰτα δὲ λαλήσας μοι περὶ εἰκόνων καὶ ἄλλων καλωτεχνικῶν ἔργων, καὶ περὶ ἄλλων ἤπτονος λόγου πραγμάτων ἔδωκε τὸ σημεῖον τῆς ἀποχώρησεως.
3 Μαΐου 1868. Φιλότιμος ἐστιν ὁ μὴ διδοὺς ἀφορμὴν εἰς μέμψεις οὕτω δὲ ὁ δυσχεραίων ταῖς δικαίως αὐτῷ γι-γνομέναις.

Ἡ μελέτη τοῦ οὐρανοῦ τελείότερον καθίστης τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς.

15 Μαΐου 1868. Ἐγνωστοποιήθη καὶ ὁ Α. Μ. ὁ Βασίλειος ημύδικης ἕνα μοι ἀπονείμη τὸ παράσημον τοῦ Σωτῆ-ρος. Ἡ γνωστοποίησις αὕτη δυσηρεστήσει με μεγάλως καθό-ς ο ἐν τῇ Ἑβυγίκῃ Συνελεύσει ἐγῶ εἰχόν προτείνει τὴν κα-τάργησιν τῶν παραστήμων όρα πρακτικά τῆς Ἑβυ. Συνελ. τόμου. Τ σελ. 390), θέλω ιδέα τοῦ Βασίλειο καὶ εὐχαριστήσας Αὐτῷ προσπαθήσει ἕνα ἀποτομήθω καὶ ἐπιστρέψω αὐτῷ.

25 Σεπτεμβρίου 1868. Ἡ Κοινότης τῶν ἐν Φιλιττούπολει Ελλήνων διὰ τῆς ἄπο 30 Αὐγούστου ἔπιστολής αὐτῆς ἐνεκτελέστω μοι ὡς ἀντιπρόσωπος αὕτης παρου-σιασθῶ πρὸς τὰς Α. Α. Μ. καὶ συγχαρῶ Ἀὐτίκας ἕτερῃς γεννήσας καὶ βαπτίσας τοῦ Διαδόχου, ἀφοῦ διὰ συντόμου προσφωνήσως εἴπον ταῦτα τῷ Βασίλει, ἢ Α. Μ. μὲ διέταξε ἕνα ἐν ὑνόματι Αὐτοῦ καὶ τῆς Βασιλίσσης εὐχα-ριστήσω τοὺς ἐν Φιλιττούπολει Ἑλλήνας.

Μετὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἑντολῆς ταύτης ἡ χρα-πιστᾶ τῶν Βασιλέα διὰ τὸ ἀπονεμηθέν μοι παράσημον, προσεθῆκα διε, ὅτι ἡ Α. Μ. εἰς δεινὴν περίμαχος καὶ θεσιν μὴ ἐνθυμομενή ἔσως ὅτι ἐν τῇ Ἑβυγίκῃ Συνελεύσει ἐγὼ προτείνει τῶν παραστήμων τὴν κατάργησιν. — ὁ Βασίλειος μειδιών μοι ἀπήγγει, τὸ ἐνθυμομακαί πολύ καλὰ ἀλλ’ αἰφεῖλον νὰ δώσω ύμῖν δεῖγμα τῆς εὐνοίας μου. — Ἡ Ἱ. Μ. εἴπον ἐγὼ, ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ἁσίας ἄφιεσις Ἀὐτῆς ἐν Ἑλλάδι τοσαῦτα μοι ἐδώκει δεῖγματα τῆς Βασιλικῆς Ἀὐτῆς εὐνοίας ὡστε καὶ τούτο ἐὰν δὲν μοι ἐδώκει ἰκανῶς.
ημην όλοψύχως πεπεισμένος ὅτι μὲ εύνοσε. 'Αλλὰ πῶς δύναμιν ἁνευ ἀντιφάσεως πρὸς ἐμαυτὸν νὰ φέρω αὐτὸ; Θέλετε τὸ φέτει ἀπήντησεν ὁ Βασίλειος, ὡς ὅρειλῶν ὑπακοῆς εἰς τὸ Σύνταγμα· ἀπορριφθείσης τῆς προτάσεως ὑμῶν ὡς πληρεξοσύιο μένετε πολίτης Ἐλλην ὑπήκους τῆς πατρίδος. Ἡ πατρίς δι' ἐμοῦ ἀμείβει τὰς πρὸς αὐτὴν πολλὰς ὑπηρεσίας Σας. — Τιμὴν ὑπὲρ τὴν ἄξιαν μου ἀποδίδετε. Μεγαλειότατε, εἶπον ἐγὼ, οἱ ὅρωντες ὑμῶν αὐτὴν ἔλεος ὑπολέγετε ὅτι ἐγὼ διὰ παρακλήσεως ἐπεδίωξα αὐτὴν, ἐνάπο ἐπτακτέκια ἔτων, ἀπὸ τοῦ 1851 ὥστε ὑπογραφὸν τοῦ Κ. Π. Βάρδογλη, ἐγένετο ὑπὸ τούτου προτάσεις ἕνα μοι ἀπονεμηθῆ, ἔγὼ παρακάλεσα αὐτὸν Ἰππουργὸν ὄντα τότε τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως, ὅπως ἀνακαλέσῃ τὴν πρότασιν. Ἀπὸ τοῦ 1864 καὶ ἐφεξῆς πάντες σχεδὸν οἱ ἀλλήλους διαδεξᾶμενοι Ἰππουργοὶ γινώσκοντες ὅτι ἡμὴν ἐναντίος τῶν παρασήμων ἐξήτησαν τὴν συγκατάθεσιν μου ὅπως προκαλέσω τὸ προσήκον Βασιλικῶν διάταγμα, ἔγὼ δὲ πάντοτε ἐναντιώθην, πῶς τῶρα ἐγένετο τούτο χωρὶς νὰ ἔρωτησο, ἀγνωσία — Ἐγὼ ἀπήντησαν ὁ Βασίλειος, ἔγὼ διέταξα νὰ γραφῇ τὸ ὄνομά Σας, ἔγὼ Σάκης τὸ ἀπένειμα, ὅστις δὲ γινώσκει τὸν χαρακτῆρα ὑμῶν καὶ γνῶσιν τῆς ἄξιας Σας ἔχει, δὲν δύναται κάν νὰ φαντασθῇ ὅτι ὑμεῖς τὸ εξήτησατε, ἐνώ ἐπηρετεῖ νὰ ἐχοτε ἀνώτερον βαθμόν, ἄλλο νὰ πολύς ὁ ἀπαγόρευε, ἔπιση δὲ τίθελο καὶ τούτο ἐφεξῆς διορθώσε. Φέρετε τὸ πρὸς χάριν Μου, τὸ ἀπαιτῶ καὶ τούτο λέγων μοί ἔλειν τὴν χειρὰ, ἐν λαβῶν ἔγὼ Τῷ εἶπον· Μεγαλειότατε μετὰ τοσαύτης Βασιλικῆς χάριτος μοι διαδιδάσκετε τὴν διαταγὴν ταύτην, ὅστε ἐπαυξάνετε τὴν τιμήν ἦν μοι ἐκάμετε καὶ ἡ υπακοῆ καθίσταται δι' ἐμὲ οὖχι μόνον χρέος πολίτου, ἄλλ' ἐτι πρὸς καθήκον εὐερ-
γετουμένου (α). — Χαίρω, εἶπεν ὁ Βασίλειος, ὅτι Σᾶς ἔπεισα ὅτι οἱ λόγοι οὗς καὶ ἐδίδετε μὴ καταχρίζετε ὡς ἐπιζητήτας τὸ παράσημον εἶναι χωρίς βάσιν ἡ Ἐλλᾶς Σᾶς γνωρίζει Κ. Σαρίπολο, καὶ Σᾶς τιμᾶ, ναὶ, Σᾶς τιμᾶ, ἐπενέλαβεν ὁ Βασίλειος σφίγγων μοι τὴν χείρα, ἴνα καθ' ἐλον τοῦτον τὸν διάλογον ἐκράτει.

Ἀξιολούθως ἔζητησα παρὰ τῆς Ἀ. Μ. τῆν ἀδειαν ὅπως τῷ ἐγχειρήσῳ ἀναφορὰν τοῦ ἐν Μονάχῳ Ἔλληνος ζωγράφου Κ. Θεοδόρου Π. Βρυζάκη, δι' ἡς αἰτεῖται ὅπως ὁ Βασίλειος ἀγοράσῃ τινὰς τῶν ὃπ' αὐτοῦ γραφείσων εἰκόνων. Ὅ Βασίλειος δεξιθείς τὴν ἀναφορὰν καὶ ἀναγνώσῃ αὐτὴν διέταξε μὲ ἕνα τῷ γράφῳ νὰ τὰς στειλῃ εἰς Ἀδῆνας, ὅπως ἡ Ἀ. Μ. ἰδη αὐτὰς καὶ ἐκλεξῃ. — Ἐγὼ ἡγχριστησα τὸν Βασίλεια.

Μετὰ τούτο ἡ Ἀ. Μ. ἐδωκε τὸ σημεῖον τῆς ἀποχρήσεως.

26 Δεκεμβρίου 1868. Σήμερον λιᾶν πρωί ἦλθε πρὸς με ὁ συνάδελφός μου Κ. Π. Καλλιγάς δικηγόρος καὶ μέλος τοῦ διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, ὡς ἐν μέρος τοῦ Διοικητοῦ αὐτῆς καὶ τοῦ Συμβουλίου μεσολαβήσων παρὰ τῷ Πρόεδρῳ τοῦ Ἰπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ τοῖς λοιποῖς Ἰπουργοῖς καὶ παραπληρῶς αὐτοῖς ὅτι ἀδικίας ἀπαιτοῦσα παρὰ τῆς Τραπέζης ν' ἀποδώσῃ τῇ Κυ-βερνήσει ἀμέσως καὶ εἰς μεταλλικῶν α) ὅλον τὸ χληροθα-
τημα Βαρσάκης β) το του Τριανταφυλλίδου, και γ) το κε-
φάλαιον των ιερατικών Σχημάτων, συμποσούμενα ὑμοὶ περί-
τα δύο ἐκατομμύρια συγχρόνως δὲ καὶ τοῖς παραστήσισθι εἰς
οίς δώσερεται ἐνεδράν τήν Τράπεζαν διὰ τήν πρὸς αὐτὴν
δυσμένειαν τῆς Κυθηρήνης, ἢ τὰ ὀργάνα ἐξήγειραν τῶν
λαὸν, ἀθρόως συρρέουσαν εἰς τὸ κατάστημα τῆς Τραπέ-
ζης καὶ ἀπαίτουτα τήν εἰς μεταλλικῶν ἐξαργύρωσιν τῶν
γραμματίων αὐτῆς. Τῇ ἐντολῇ ἐδέχθην προβούμος, προει-
πον δήμω τῷ Κ. Καλλιγά εἰς προβλέπω τήν ἀποτυχίαν μοῦ.
Περὶ τήν 9 π. μ. ὦραν μετέδην εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Κ.
Βουλγάρης, παρ’ δὲ εὐρόν καὶ δύο τῶν Ἡπευργών, τῶν Κ.
Ἀντώνιος. Α. Μαυρομιχάλην καὶ Πέτ. Δεληγιάννην. Ἀνα-
χοινωσάμενος τῷ Κ. Βουλγάρη ἦν εἰλίγον ἐντολήν, ἡρῴτησα
αὐτῶν ἐκόμις μοι ἐπιτρέπῃ νὰ τῷ λαλῆσθω, ἄλλα καὶ τοῦτο
μετὰ τῆς συνήθους ἀναρρήσιας. Ἐπινεύσαντος δ’ αὐτῶ,
ὁρξάμενο αὐτῷ. «Χαίρω ἐτί εὐθεῖσκεται παρὼν καὶ ο Κ.
ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Ἀθηναίας Ἐκπαιδεύεσσας
Ἡπευργός, καθόσον τῆς ἐντολῆς ἦν ἔχω ἀντικείμενον ἐχοῦ-
σης τὰ κληροδοτηματά, ἡ προαύλια τοῦ Κ. Ἡπευργοῦ
ἐναι πολὺ ἀναγκαία. Ἡ Κυθηρήνης ἀδικώς ἀπαίτει παρὰ
τῆς Τραπέζης τῆς ἀμεσον καὶ εἰς μεταλλικοῖς ἀπόδοσιν
tῶν κληροδοτημάτων τούτων, διότι τὸ μὲν τοῦ μακροτοῦ
Βαρσάκη, τὸ καὶ σπουδαιότατον πάντων, δὲν ἔχει δικαίωμα
νὰ τὸ λάβῃ, καθόσον κατὰ τὴν διαθήκην αὐτοῦ, τὸ μὲν κε-
φάλαιον πρέπει εἰς τὸ δικηγεῖς νὰ μέγιστο παρακαταθεμένον
εἰς μίαν Εὐρωπαϊκὴν Τράπεζαν, τοὺς δὲ τόκους μόνον νὰ
λαμβάνῃ ἢ Ἑλληνική Κυθηρήνης πρὸς διανοάς διὰ τῆν
παιδείαν, δὲν ἀγνοεῖ δ’ αὐτῇ ἑπτά πόσα διαπραγματεύεις
καὶ κόσμους καταρρήσιμα, ὅπως τὰ χρήματα ταῦτα ἄπο τῶν
ἐν Ἡρωσίω Τραπεζών μετενεχθῶσιν εἰς τὴν Ἑθνικήν τῆς
'Ελλάδος Τράπεζαν, καὶ στὶς συμβόλαιον ἐπίσημων μεταξὺ αὐτῆς, καὶ τῆς Ἐλληνικῆς Κυβερνήσεως, καὶ τῶν ἐκτελε-στῶν τῆς διαθήκης Βαρβάκη διαγράφει τοὺς ἔρους τοῦτος, ἔρους οὗς οὕτως ἢ Τράπεζα νὰ παραδῆ δύναται, οὕτε ἡ Κυ-βέρνησις νὰ παραδίσῃ. Ὡς πρὸς δὲ τὸ κληροδότημα Τρι-ανταφυλλίδου γινώσκει ἡ Κυβέρνησις καὶ τὴν διαθήκην τοῦ ἀνδρὸς καὶ τοὺς ἔρους ἢ ὡς κατετέθη, κατὰ τοὺτοὺς δὲ τούτο δὲν πρέπει νὰ παραδοθῇ τῇ Ἐλληνικῆ Κυβέρνησις εἰκῇ ὅταν αὐτὴ οἰκοδομήσῃ ἐν ὁμόσιον κατάστημα τῆς ἀξίας τοῦ κληροδοτήματος τοῦτοῦ ἡ ἀνωτέρας: ἐπειδὴ λοι-πὸν οὐδὲν τοιοῦτον φιλοδομήσῃ ἡδή, οὐδὲ τούτου τὴν ἀπαί-τησιν νομίμως ἔχει. Τέλος δὲ ὡς πρὸς τὸ μικρὸν ποσὸν τῶν ἵππαθικῶν σχολῶν, ποσὸν οὐδὲν ἔτις διακοσίας χιλιάρδας δραχμῶν εἰκονομεῖν, τοῦτο κατετέθῃ εἰς τὴν Τράπεζαν ὑπὸ τοὺς ἔρους τῶν ἐπὶ τόκῳ καταθέσων τοῦ καταστατικοῦ αὐτῆς· τοῦτοτε δύναται μὲν νὰ λάβῃ ἡ Κυβέρνησις, ἀλλὰ μετὰ μήνας ἢ ἀπὸ τῆς αἰτήσεως, ἡ Τράπεζα ἄμισος οὐδέλευτα διακοσμεῖται νὰ δώσῃ τοῦτο καὶ ἀπὸ τούτως.

'Αλλὰ καὶ τὰ λοιπὰ θέλομεν ἀναγκάσει αὐτὴν νὰ δώσῃ, ἐπεφώνησεν ὁ Ὑπουργὸς Κ. Ἀντ. Μαυρομιχάλης, καὶ ἐπέ-νευσεν ὁ Κ. Βουλγάρης.

Θέλετε τὴν ἀναγκάσει; ἡρώτησα ἐγώ, ἀλλ' ἡ φράσις σας αὕτη διηφορεῖται, διότι, ἂν μὲν, ἢς ὑποθέτω, ἐννοεῖτε τὴν διὰ τῆς δικαστικῆς ὀδοῦ κατανάγκασιν, ἀμφιβάλλω ἢν ἐπιτύχητε, ἢν ὅμως τὸ κατορθώσητε ἡ Τράπεζα ἐχουσα καθ' ἐκατῆς μὲν δικαστικῆ ἀπόφασιν θέλει τ' ἀποδώσῃ, διότι ἀπαλλάττεται πᾶσης εὐθύνης ἀπέναντι οἰκουποτε δικαστικῆ ὑπείκουσα ἀποφάσει μεχρισθῶ ὅμως ἀδύναται τοιαύτην ἑκανός θέλει παρέλθει χρόνος. Ἐὰν δὲ, ὅπερ πρὸς τιμῆν τοῦ Ὑπουργείου οὐδὲ νὰ ὑποθέσω θέλω, ἐννοεῖτε ὅτι
διὰ τῆς βίας θέλετε ἐξαναγκάσει αὐτήν εἰς παράδοσιν τῶν χρημάτων, τότε οὐ μόνον τὴν πίστιν καί τὴν ἁσφάλειαν τῆς Τραπέζης θέλετε καταστρέψει, ἀλλὰ καί τῆς Ἑλλάδος τὴν τιμήν θέλετε μεγάλως ἐκθέσει, εἰς ἐποχὴν μάλιστα τοσοῦτον δεινήν δὲ αὐτήν, ὅτε ὁθωμανικὰ μὲν πλοῖα ναυ- λοχοῦσιν ἐν Σύρῳ καὶ πιέζουσι τὴν Ἑλλάδα, Ἔλλος δὲ δυσμενὴς πρὸς αὐτὴν συνέρχεται ἐν Παρισίοις, μετὰ πολ- λοῦ δὲ κέπου καὶ ἐκάστην τὸ Ὑπουργεῖον καί τὸ νομικὸν συμβούλιον, οὐ ἔχω τὴν τιμήν ἡ ἀποτελέσκει μέρος, (α) συσκε- πτόμενοι συντάκτομεν ἐκθέσεις, ἐν αἷς προσπαθοῦμεν ἕνα κατάδFel θαλαμήσαμεν τὰ δίκαια τῆς πατρίδος καί σώσω- μεν αὐτὴν ἀπὸ τοῦ κινδύνου. Πρὸς Θεοῦ λοιπὸν, μή κατα- στρέφωμεν δ' ἐπιστεύεσθαι μέτρων ἀκέριων ἢ, τι διὰ κέπου ζητοῦμεν νὰ ἐγείρωμεν, ἰκανῶν τῇ ἡμέρᾳ τὸ ἐκυτῆς κακόν, ἡ ἀπόφασις ἢ ἔλαβεν ἡ Κυβέρνησις, ἀπόφασις ής δὲν θέ- λει βραδύνει νὰ ἱδη τὰ κακὰ ἀποτελέσιμα, ἐννοῶ τὴν ἐκ- δοσιν χαρτονομίσματος.

Ὀποία κακὰ ἐκ τοῦ χαρτονομίσματος βλέπετε; μὲ διέκοψεν ὁ Πρόεδρος τοῦ ὑπουργικοῦ Συμβουλίου Κ. Βούλγαρος.

Ὀποία, εἰπὼν ἐγὼ, πάντα τὰ κακὰ προβλέπω, τὰ δὲ κυριώτατα εἰσίν, ἡ καταστροφὴ τῆς δημοσίας πίστεως, ἡ φυγάδευσις τῆς ἱδιωτικῆς, διότι διὰ τοῦ διατάγματος τῆς 23 Δεκεμβρίου τὸ Ὑπουργεῖον προσέβληκε τῆς πολιτείας τοὺς νόμους δὸν ἀναδρομικὴ δύναμιν εἰς τὸ χαρτονόμισμα, ὑποχρεωτικὸν κηρύξαν αὐτὸ καὶ διὰ τὰς πρὸ τοῦ ἐκδοσιῶς

(a) "Διὰ ἐξοντος τοῦ Χοθάρτ-πασά τοῦ Σύρου, ἤτοι ἀπὸ τῆς 3 Δεκεμ- βρίου 1868 τὸ ὑπουργεῖον συνέταγμα παρ' αὐτὸ διαρκές νομικὸν συμβούλιον συγ- κείμενον εἰς τῶν Κυρίων Κοινών. Πρόεδρον, Β. Νικολαοπούλου, Λλ. Διαμαν- τόπουλου καὶ ἔμοι. Τὸ συμβούλιον τοῦτο συνάντηται τὰς ἐκδόσεις καὶ ὁδηγεῖ ἐπὶ τῶν ἀναφορὰς ἡ ζητήσεως τῆς ἐνώσεως κτλ."

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
αὐτοῦ συναλλαγάς, ἐνώ κατὰ τὸ ἄρθ. 2 τοῦ ἀστικοῦ ἡμῶν νόμου, καὶ ἂν ὑποτεθῇ, ὅπερ ἐγὼ δὲν παραδέχομαι, ὅτι ἡμᾶς ἡ Κυθέρνης νὰ ἐκδώσῃ τοιούτων διάταγμα, καὶ ἂν ὑποτεθῇ λέγω ὅτι τὸ διάταγμα τοῦτο δύναται νὰ ἰσχύῃ ὡς νόμος, οὐδέποτε ἔμους δύναται νὰ λάβῃ ἀνάδρομικὴν δύναμιν, διότι καὶ οἱ νόμοι περὶ τοῦ μέλλοντος ἄριστους μόνον, οὐχὶ δὲ καὶ διὰ τὸ παρελθόν. Πρὸς τὰ κακὰ ταῦτα τὸ χαρτονόμισμα θέλει ἐπιφέρει γενικὴν τῶν ἐμπόρων πτώ- χευσιν, γενικὴν εἰς τοὺς πολίτας καταστροφὴν, γενικὴν εἰς τὴν Κυθέρνησιν ἀπορίαν χρημάτων, ἀπέναντι δὲ τῶν με- γίστων τούτων κακῶν τὸ μικρότερον εἶναι τῆς Τραπεζῆς ἡ καταστροφή, τῆς Τραπεζῆς ἢτις πάντοτε ἤλθεν εἰς συν- δρομὴν τῆς Κυθερήσεως ἐν τῇ ἁμηχανίᾳ αὐτῆς, τῆς Τρα- πεζῆς, ἢτις κατέστη ὁ ἀξίων περὶ δὲν κινεῖται τὸ Ἑλληνικὸν ἐμπόριον.

Απατάθησε, λέγει ο Κ. Βούλγαρης, τὸ χαρτονόμισμα τῆς Κυθερήσεως ἐσται πολύ πλέον ἐπιζήτητον τοῦ χαρτο- νομίσματος τῆς Τραπεζῆς.

Μὲ συγχωρεῖτε, Κ. Πρόεδρε, τὰ γραμμάτια τῆς Τρα- πεζῆς δὲν εἶναι χαρτονόμισμα. Ταῦτα κυκλοφοροῦσι καὶ ξητοῦνται, διότι ὁ κάτοχος αὐτῶν γινώσκει ὅτι ἐν οἰκονο- μικῆς ώρᾳ ἐβαθμίζει αὐτὰ δύναται νὰ τὸ ἐξαργυρώθη εἰς μέταλλον: τὸ ἐν ταῖς ἀποθήκαις τῆς Τραπεζῆς μεταλλικὸν εἶναι τὸ ἐρμα δι' ὅ αἱ ἀσφαλῆς τὸ πλοῖον πλέει, τὸ δὲ πλοῖον εἶναι τὰ τῆς Τραπεζῆς γραμμάτια: ἀφαίρεσατε τὸ ἐρμα καὶ θέλετε ἀμέσως ἰδεῖ ὅτι τηθὰ λαμπαν τῆς πίστεως ἐν τοῖς κυ- μαίναι αὐτῆς θέλει καταχωρήσει τὸ πλοῖον, ἢτοι τῆς Τραπε- ζῆς τὰ γραμμάτια. Μετεχειρίσθην ναυτικὴν μεταφοράν πρὸς ὑμᾶς, Κ. Πρόεδρε, τὸ τέκνον τῆς ναυτικῆς "Υδρας. Καὶ ἐγὼ Ὁδὸς λέγω, ἀπήγησεν ὁ Κ. Βούλγαρης, ὅτι
τὸ Ἐθνικὸν ταμείον θέλει ἵσχει ἀμέσως περισσότερον μεταλλικὸν παρὰ ἢ Τράπεζα, καὶ κατὰ συνέπειαν τὸ χαρτονόμισμα τοῦ ἐστὶν ἀσφαλέστατον.

Δὲν Σὰς ἐννοεῖ, Κ. Πρόεδρε, εἰπὼν ἔγω, ποῦ ἐίναι, ᾧ ποῦ θέλει εὑρεῖ τὸ Ἐθνικὸν ταμεῖον τὸ μεταλλικὸν τοῦτο; Ποῦ; ἀπήγησε μοι ὁ Κ. Βουλγαρίς, ποῦ μ’ ἔρωτάτε, καὶ δὲν γνωρίζετε ὅτι χαρτονόμισμα μὲν θέλομεν ἐκδώσει μόνον μέχρι δεκαπέντε ἐκατομμυρίων, φόρους ἔδει καὶ άλλα διὰ τὸ ἔτος 1869 ἔχομεν νὰ λάβωμεν ύπὲρ τὰ τριάκοντα πέντε ἐκατομμύρια, διὰ τῶν 16 εἰσέχονται ἐν τῷ ταμείῳ τὰ τοῦ χαρτονόμισματος, τὰ δὲ περιπλέον εἰκοσι ἐκατομμύρια θέλουσι μᾶς πληρώθη τοῖς μετρητοῖς.

Ὅμως ὅτι ἔμειναι ἐμφάντυτος ἀκούσας τοιαύτα παρ’ ἐνὸς Προθυμουργοῦ παρουσία δύο ἄλλων Ὑπουργῶν: ἔμειναι λοιπὸν ἐπὶ τινὰς στιγμὰς ἀνακοίνωσε καὶ περιφέρων τὸ βλέμμα μου ἀπὸ τοῦ ἐνὸς ἐπὶ τοῦ ἐπέρου τῶν Ὑπουργῶν, συνήλθον δ’ εἰς ἐμαυτὸν ὅτε εἶδον τὸν μὲν Κ. Βουλγαρίς τρίβοντα τὰς χειρὰς του, τοὺς δὲ δύο ἄλλους Ὑπουργοὺς μειδίοντας. Ἐννόησα λοιπὸν ὅτι καὶ οἱ τρεῖς ἔνδομαν ὅτι μὲ κατέστησεν ἀναπολόγητον ο Πρόεδρος. Ἐξήγησα λοιπὸν ἐν ἐμοὶ λέξεις ὡς σύνο τε μετρίας ὡς παραστήσας αὐτοῖς ὅπως παρελογίζοντο. Ἀπενίσθα λοιπὸν τὸν Κ. Βουλγαρίς τῷ εἰπὼν μὲ συγγραφεῖτε, Κ. Πρόεδρε, ἀπεστάλην παρὰ τῆς Τραπέζης πρὸς ἐπιλήψειν σοφάρχας ἐντολής, βλέπω ὃμως ὃτι ἡμεῖς ἐστὶν εἰς διάθεσιν ν’ ἄστειεύσηθε.

Δὲν ἄστειεύσομαι, λέγει ο Κ. Βουλγαρίς, σπουδαῖως Σὰς ἐλαλήσα.
πουργείου μέλη δὲν γνωρίζετε πώς γίνεται η κυκλοφορία του πλούτου, ως λέγουσιν οἱ οἰκονομολόγοι. Συγχωρήσατέ μοι λοιπόν ἐνα εἰπὼν ύμῖν, ὅτι ἐὰν ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς Τραπεζῆς, ἦτοι ἀπὸ 28 ἑτῶν, ἡ Τράπεζα δὲν ἐξεδώκεν εἰς κυκλοφορίαν εἰμὶ περί τὰ 20 ἐκατομμύρια δραχμῶν εἰς γραμμάτια, ἐξ ὧν δὲν ἀπατώμεθα ἐὰν εἰκάσωμεν ὅτι 4 ἵσως καὶ 5 ἐκατομμύρια δὲν ὑπάρχουσιν, εἶτε διότι ὡς χάρται ἐφθάρησαν, εἶτε διότι ἀπαιλέονται, ἢ ἐν ναυαγίοις, ἢ ἐν πυρκαίαις, ἢ ἄλλας πως, διά τῶν 15 λοιπῶν ἢ 16 ἐκατομ. τούτων μετὰ δύο ἢ τριών ἵσως ἄτι ἐκατομ. εἰς μεταλλικὸν γίνεται δὴ η κυκλοφορία ἐν Ἑλλάδι, καὶ τούτο ἀκμαίας οὐσίας τῆς πίστεως τῆς Ἑθνικῆς Τραπεζῆς, πῶς θέλετε να εἰσφέροσθαι ἐντὸς τοῦ ταμείου τοῦ Κράτους ἐντὸς ἔνας ἔτους 20 ἐκατομ. μεταλλικοῦ; Τις ἄγνοει δὴν οὐχί δεῖ μᾶς τὰ εἰσοδήματα τοῦ Κράτους εἰσέρχονται εἰς τὸ Ταμείον, ἀλλ᾽ ὅτι ἡ χρησὶς τοῦ ἔτους ἄτι 22 παρατείνεται μῆνας, πολλὰ δὲ καὶ εἰς τὰ καθυστεροῦντα ἕγγραφονται. Τις ἄγνοει προσέτι, ὅτι κυκλοφορία σημαίνει περικαλωγὴν τοῦ πλούτου, οὕτως ὡς ὑποθέσωμεν, τὸν πρῶτον μῆνα τὸ Δημόσιον Ταμείον θέλει ἐκδώσει τὸ χαρτονόμισμα τοῦ 2, 3, 4, ἐκατομμυρίων, δι᾽ αὐτοῦ θέλει πληρώσει τοὺς λειτουργοὺς τῆς πολιτείας, τοῦ στρατοῦ, κτλ. οἱ λαζόντες & ἔλαδον θέλουσι δώσει ο μὲν εἰς ἐνοίκιον, ὁ δὲ εἰς ὑφέων, ὁ δ᾽ εἰς ἐνδύματα, κτλ. οὕτω θέλουσι δι᾽ αὐτῶν πληρώσει φόρους, ἡ δώσει εἰς ἄλλους ἐπ᾽ ἄλλῳ λόγῳ, καὶ οὕτω ὡς φορολογοῦμενοι θέλουσι τὰ δώσει φαύντως εἰς τὸ δημόσιον, καὶ οὕτως ἐγκαλεῖται εἰς εἰς τὸ βέβαιος, ἢ οὕτως ἐγκαλεῖται, ὅτι ἐὰν δὲν ὑποτιμηθῇ τὸ χαρτονόμισμα, ἡν οὐδεμία γένηται κατάργησις περὶ τὴν ἐκδοσιν αὐτοῦ (καὶ ἡ κατάργησις ἐστιν ἀναπόρευκτος ως ἀπεδειχθη ὅπουδήποτε ἑκεῖνη χαρτονομίσμα καὶ ἐν Γαλλίᾳ καὶ ἐν
Αὐστρία, καὶ ἐν Ῥωσίᾳ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ Ἀμερικῇ, ως καὶ ἡ ὑποτιμήσεις κατ' ἀνάγκην συνέβη,) ὡς Κυβερνήσεις δὲν θέλει εὐρέος εὐκαρπίαν ὅτος τὸ ἕλον ποσόν τῶν 18 ἐκατομ. τοῦ χαρτονομισμάτος αὐτῆς θέση εἰς κυκλοφορίαν, διότι θέλει συμβῇ δὲ τι καὶ εἰς τὰς τεχνητὰς ἀναπηρητικὰς πηγὰς συμβαίνει, τὸ διὰ τῶν κρουνῶν εἰς τὴν λεκάνην ἐκχεύομενον ὄφορο ἀνέχεται τάλιν διά τῶν σωλήνων καὶ διά τῶν αὐτῶν κρουνῶν εἰς τὴν αὐτὴν ἐκχέεται λεκάνην, καὶ οὕτως ἐφεξῆς μεγαρισοῦ ἐκατομμυρίθη καὶ τότε καὶ κρουνοί καὶ λεκάναι θέλουσι μείνει εἰρήν. — Οὐ μόνον δὲ ἡ χρηματιστικὴ ἀπέδειξεν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ διὰ πάντα τόπων ἐπισταθεὶς καὶ ἐπιζήμιον τὸ χαρτονόμισμα, ἀλλὰ καὶ ἐπιβλαβεῖστατον καὶ ἐπικηρυκτατον διὰ τὰ μικρά Κράτη. Οὕτως ἐὰν ἐν Αὐστρία, Γαλλίᾳ, Ῥωσίᾳ καὶ Ἀμερικῇ τὸ χαρτονόμισμα ὑπετιμήθη κατὰ τὸ μάλλον ἡ ἦττον μεγάλως, ἐν αὐτοῖς τούληστον ὑπήρχαν πάντα σχεδὸν τῇ ἀναγκαίᾳ, τὰ τε τῆς τροφῆς καὶ τὰ τῆς ἐνδυμασίας, πρὸς δὲ καὶ ὁ σίδηρος, καὶ ἡ πυρείς, καὶ τὰ ἐπίκλησαν εἰς ἅλλο, καὶ ἢδυναντο αἱ Κυβερνήσεις τῶν Κρατῶν τούτων διὰ τῆς ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας τοῦ χαρτονομισμάτος αὐτῶν, διὰ τοῦ ἀναγκαστικοῦ προσδιορισμοῦ τῆς ἀξίας τῶν πραγμάτων (le maximum), νὰ προμηθεύσωνται ὑποστήριξει καὶ αὐταὶ καὶ οἱ ἡθοφοροὶ τῆς ἀναγκαία, ἀλλὰ ἐν Ἑλλάδι ὅπου οὔτε ἐκεῖν ἐγέραν, ἀλλὰ τὸν μὲν σῶτον ἔρεμον ἐκ τῆς Ῥωσίας, τὰ δὲ ἤδονα ἐκ τῆς Τουρκίας, τῶν δὲ σάθηραν καὶ τὰ πανία ἐκ τῆς Άγγλίας, τὰ δὲ ἐνδύματα ἐκ τῆς Γαλλίας, κτλ. κτλ. ἐρωτῆτο τότε ἐκεῖνος τῆς Ὀδησσοῦ, τῆς Κωνσταντινούπολεως, τῆς Θεσσαλίας, τῆς Μακεδονίας, τοῦ Λονδίνου ἡ τῆς Μαγνησίας ὡς τῶν Παρισίων θέλει δεχθῇ τὸ χαρτονόμισμα τῆς Ἑλλάδος; οὕτω λοιπὸν οὐ μόνον οὐδὲ χαλκοῦν νόμι-
συμ βέλετε ιδείς εν τῷ δημοσίῳ, ταμείῳ, ἀλλὰ καὶ τὸ μεταλλικὸν ἔλον ἢ θέλει φυγανευθή ἐκ τῆς Εὐλάδος, ἢ θέλει ἐγκατακρυβή ὑπὸ τῶν κατεχόντων αὐτῷ ἰδιωτῶν, πάσα δὲ συναλλαγὴ θέλει παύσει. Θέλετε λοιπὸν συγκαταστρέψει καὶ τοὺς ἱδιώτας μετὰ τοῦ Κράτους, καὶ θέλετε καταρρίψει τὴν Εὐλάδα εἰς τὸν θληθὸν. Διὰ τὸ ὄνομα τῆς Πατρίδος, Κύριε ᾿Υπουργεῖ, μελετήσατε ὀριμώτερον τὸ πράγμα καὶ θέλετε πεισθῇ ὅτι τὸ νόμισμα, τὸ χρυσὸν καὶ ἁργυρὸν νόμισμα, δὲν ἔχει τὴν αξίαν, διότι ἔχει τὸν τύπον, ἀλλὰ φέρει τὴν αξίαν ἐν ἑαυτῷ, ὁ δὲ τύπος ἁπλὰς βεβαιοὶ αὐτὴν καὶ οὔτεν πλέον τὸ χιλιδήλων νόμισμα ἔχει τούλαχιστον τὴν μικρὰν ἀξίαν τοῦ μετάλλου ἐξ ὧν εἶναι κατασκευασμένον, τὸ χαρτονόμισμα ὡμοὶ οὐδὲ ἢς τὸν τριήδηλῳ νομίσματι θέλει ἔχει αξίαν, ἀλλ’ ἐσται καὶ τούτου κατατερον.

Σύγγνωστε μοι, Κ. Πρόεδρε, παρεξέβην τῆς ἐντολῆς, ἢν ἦλθον ὡς καὶ ἐξηλπισμοῦ παρ’ ὅμοι, ἀλλὰ καὶ ἡ μεγάλη τιμή ἢν τὸ ὑπογραφέον ἐσχάτων μοι ἔκαμεν ἵνα μὲ προσλάβη ὡς ἐνα τῶν τεσσάρων τοῦ νομικοῦ συμβουλίου, καὶ ἡ ἱδιαίως διάφορα καὶ ὑπόλευσς ἢν καὶ πρὸς Τιμᾶς, Κ. Πρόεδρε, καὶ πρὸς ἐκαστὸν τῶν συνυπουργῶν ὁμοίων ἔχω, καὶ ἡ ἐν τῷ χαρακτηρίζει μου φυσική παράρθεια ἐν πάντω καὶ πᾶντω ἐλευθερώς ὡς ἐλευθερος λέγω ἐ’, τι φρονῶ καλὸν ὑπὲρ τῆς πατρίδος, μὲ παρέσχων εἰς συζητήσεις ἐκτὸς τῆς ἀποστολῆς ἢν ἔλαβον παρὰ τῆς Τραπέζης ἐπανερχόμενος λοιπὸν εἰς αὐτὴν παρακαλῶ ὑμᾶς νὰ μοι εἰπὺς τίνα πρὸς τὸν Διοικητήν καὶ τὸ Συμβούλιον τῆς Τραπέζης πρέπει νὰ δώσω ἐκ μέρους ὑμῶν ἀπάντησιν.

Συνελθόντος τοῦ ᾿Υπουργικοῦ Συμβουλίου θέλω ὑποθέλαλε αὐτῷ, εἰπὲν ὁ Κ. Βουλγάρης, ὅτι μοι εἰπάτε καὶ
θέλω ἄνακοινώσει ὡς ἴν τὴν πρὸς τὴν Ἱράπεζαν δοθησομένην ἀπάντησιν.

Ταῦτα ἄνεκοινωσα τῇ Τραπεζῇ, ἀλλὰ καὶ μόνος ἐν τῷ σπουδαστηρίῳ μου ταῦτῃ τὴν στιγμὴν γράφων τὰ τῆς σημερινῆς συνεντεύξεως, γράφω ταῦτα μετὰ καρδίας ἀληθῶς τεθημένης, διὸτε ἐδοὺ ὁποιας ἀπελεύθη τῆς χρηματιστικῆς γνώσεις ἔχουσιν οἱ Κυβερνῶντες τὴν Ἑλλάδα.

Θεέ, σώσω τὴν πατρίδα, διότι ἀπὸ τῶν διεπόντων τὰς τύχας αὐτῆς ἀπηλπισθήν! . . . . . .

29 Μαΐου 1869. Τρία πράγματα ύπερ πάντων ἄλλο ἐν τῷ βίῳ ἡγάπησα: α) δικαιοσύνην β) πατρίδα γ) ἐλευθερίαν, καὶ ἐν μέν τῇ δικαιοσύνῃ εὗρον τελείαν πρὸς τὸν Θεόν πίστιν, διότι ἀδύνατον ἐπώς ἐννοήῃ ἡ δικαιοσύνη ἄνευ θεοῦ ἐν δὲ τῇ πατρίδι τελείαν πρὸς τὴν οἰκογένειαν μου καὶ τοὺς συμπόλιτας μου ἀγάπην καὶ ἀφοσίων, διότι οἰκογένεια καὶ συμπόλιται ἀποτελοῦσι τὴν πατρίδα ἐν δὲ τῇ ἐλευθερίᾳ σταθήσαν εἰς τὸ μέλλον πίστιν, διότι ἀδύνατον νὰ μὴ κατασχῆ ἐπὶ τέλους ἡ ἐλευθερία, ἀτε οὔσα ἀλήθεια, κατά πάντων τῶν διωκτῶν αὐτῆς.

6 Τουρινίου 1869. Τοῦ μὲν Βασιλέως μέλλοντος νὰ ἀπέλθῃ αὐριον εἰς Κέρκυραν, ἔμοι δὲ μετ’ ὅλιγας ἡμέρας εἰς Κύπρον, Συρίαν, Παλαιστίνην καὶ Αἰγυπτον, ἡτησάμην τὴν ἄδειαν ὅπως ἐμφανίσθητες ἀποχαιρέτησον τὴν Α. Μεγαλείδητα, ἐχὼν δὲ καὶ μίαν πρὸς τὸν Βασιλέα ἀναφοράν τοῦ ἐν Μονάχῳ ἐμογενοῦς Ἰωαννίδος Κ. Θεοδ. Π. Βρυζάκη δώσω αὐτῆς. Ὁ Βασιλεὺς μ᾽ ἐδέχθη ἐν τῷ ἰδιαίτερῳ Ἀὐτοῦ γραφείῳ. Εἰσελθὼν ἡ Α. Μ. λίαι εὐμενῶς ἠρώτησε μὲ πῶς ἔχω καὶ διατί ἀπὸ πόλλος δὲν μὲ ἐκεῖ. Τινὰ μὴ ἐνοχλῶ τῇ τὴν Τ. Μ. ἀπήγησα, σήμερον δὲ παρουσιάζομαι ἐπῶς τῇ εἰπὼ, ἐτῶ ἀποστείλας εἰς Μονάχον
τῷ Κ. Βρυζάκη ἡν ὁ Κ. Αὐλάρχης μοι ἔγραψεν ἐπιστολήν, ὅτι ἡ Ὕ. Μ. ὁδημίαν τῶν τριῶν εἰκόνων ἂς ἀπέστειλεν Ἀὐτῇ δι᾿ ἐμοῦ σκοπεῖ ν´ ἀγοράσῃ, ὁ Κ. Βρυζάκης μοι ἐπεμέιψε τὴν ἀναφορὰν ταύτην, ἣν μετὰ σεβασμόν παραδίωμι τῇ Ὕ. Μ. προσθέτων ὅτι καὶ ἐγὼ καθιστέων Ἀὐτῇ τὴν ἦν ἐλήθε εἰς συνδρομὴν τοῦ ἀναξιοπαθοῦντος καὶ τὰ ἐσχάτα πενεμένου Ἐλληνος τούτου καλλίτεχνου· πρὸς βεβαίωσιν δὲ ὅτι καὶ τὰ ἔργα τοῦ ἄνδρος εὐμενῶς ἐκρίθησαν ἐν τῇ καλλιτέχνῃ Γερμανίᾳ, ἵδοι Μεγαλειότατε καὶ δύο γερμανικαὶ ἑρημερίδες ἐν ἀῖς μακρὸς γίνεται περὶ αὐτῶν λόγος. Ἐπλικὼ λοιπόν ὅτι ἡ δήσης αὐτῶ τε καὶ ἐμοῦ θέλει εἰσακουσθῆ· ἔδω δὲ φαίνωμαι ὡγλῶν τὴν Ὅ. Μ. διὰ τῆς ἐπαναληπτικῆς ταύτης συστάσεως μου, σύγγνωτέ μοι Βασιλεός, διότι προκειμένου ἐνα βοηθῆσαι δυστυχῶν προτιμῶ νὰ πράξω τὸ καλὸν δεχόμενος τὴν μέμφιν ὅτι εἰμὶ ὡγληρός, εἰμὶ δὲ βεβίας ὅτι ἡ Ὅ. Μ. ἀποδείησας εἰς τὴν ἐμήν πραοφεσιν θέλει μοι συγχωρήσει καὶ τὴν τέλην.

Ὁ Βασιλεύς λαβὼν ἀπὸ τῶν χειρῶν μου τὴν ἀναφορὰν καὶ τὰ δύο τῶν ἑρημερίδων φύλλα μοι εἶπεν, ὅτι θέλει καὶ αὐτὸς σκεφθῇ καὶ μοι ἀνακοινώσει τὴν νέαν ἀπόφασιν Του. Εἶτα δὲ προσέθετο· Ἐχομεν νέαν Βουλῆν, τί λέγετε;

'Εδώ μὴ κατέταστος, πολὺ σενεχώς ὅμως Μεγαλειότατε, εἶπον ἐγώ, θέλομεν ἔχεις ἀνανέωσιν τῆς Βουλῆς. Αἶτα δὲ τούτου ἐστὶν ὅτι ἡ ἐν τῇ Συνελεύσει ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῶν δύο Βουλῶν πλευροφορία χωρίς νὰ δώσῃ προσοχὴν εἰς τὴν θεωρίαν καὶ τὴν περί ημών μνήμην τὴν Βουλῆν κατέστησε καταψηφίσας τῆς Γερουσίας. Οὐχὶ βασιλεία ἀλλ’ οὐδὲ δημοκρατία ύπής καὶ ἀσάλευτος δύναται ἐπὶ μία Βουλῆ νὰ ὑπάρξῃ. Ὁ ἐλευθερωτής τῆς Ἀμερικῆς, ὁ Ομαστιγτῶν, οὔτε ἢσύχασεν, οὔτε ἀσφαλεῖς ἔθλεπε τῆς πατρίδος αὐτοῦ.
τὸ μέλλον, ἐὰν μὴ καὶ Γερούσια ἐθεσιμοθετεῖτο ὡς ἀληθὲς τῆς πολιτείας ἔρμα. Ἐὰν λοιπὸν ἄνηρ ὡς οὐδεὶς ἄλλος φιλόπατρις καὶ φιλελεύθερος τοιαύτα ἐφρόνει, καὶ ἡ ἐνενηκοντακόσιος ἐπὶ Ἑμερικῆ πείρα ὁ δὲ δήμους αὐτὸν ἀπέδειξεν ἐὰν καὶ ἡ Ἄγγλικ ἐπὶ ταῖς δύο αὐτῆς Βουλαίς σεμιδύνεται καὶ εὐδαιμονεῖ ἐὰν καὶ πάντα τὰ λοιπὰ συνταγματικά κράτη σωφρόνως δύο Βουλαίς τὴν πολιτείαν διεκόμησαν, εἶναι ἀντικρυ πολιτικὴ βλασφημία νὰ φρονῆται ἄλλως, μάλιστα δὲ μετὰ τὴν ἐπὶ μία Βουλῆ διὰ γενομένη ἐν Γαλλίᾳ ἀποτυχία ἀπόπειραν κατὰ τὸ 1792 καὶ 1849. Πάντως ἁρὰ υπάρχει ἀνάγκη ἐπείγουσα ὡς κατὰ τοῦτο ἀναδεικνύθη τὸ ἡμέρον σύνταγμα.

Δίκαιων ἐχεῖτε, εἶπεν ὁ Βασιλεύς, ὡς ἢδομεν πῶς θέλει ὑπάγει; ἡ Βουλή αὐτή, καὶ πάλιν ὅμολομον. Ἐπὶ τοῦ ἴδιον ματος τοῦτο έχω πολλὰ νὰ Σάς εἶπο, μελετήσατε τὸ καλὸς ὅπως ὅταν Σάς καλέσω νὰ ήσθε εἰς θέσιν νὰ μὲ φωτίσητε.

Εἰμι πάντοτε πρὸς τὴν περὶ τοῦτο συζήτησιν παρεσυζημένον Μεγαλειότατε, εἴπον ἐγὼ, ἐν ἑώ δὲ ἐγὼ εἰμί νὰ περιμένω τὰς διατάξεις τῆς ὑμείρας Μεγαλειότητος.

Ὁ Βασιλεύς ἔτεινε μοι τὴν δεξιὰν πρὸς ἀποχαρετησμὸν.

Δέχομαι Μεγαλειότατε, εἴπον ἐγὼ, τὴν δεξιοτίαν ταύτην καὶ ἀποχαρετητὸν τὴν Ἡ. Ἡ. Μ. αἰτοῦμαι τὴν ἄδειαν ὅν ἐρωτήσομεν Αὐτήν, ἐὰν ἀληθεύει δὴ τῇ ήχοσα, ὅτι σκόπει νὰ παρευρεθῇ εἰς τὰ ἐγκαίνια τῆς διώροφας τοῦ Σουές, διότι εἶν τοῦτο ἀληθεύει, τότε θέλω αξιωθῆ νὰ συναντήσω τῇ Ἡ. Ἡ. Μ. εἰς Σουές, τοῦτεστι παρά τῇ διακεκαμψμένη ζωή, ἐγὼ ὅτι πρὸ δύο ετῶν ἑσχύνε τὴν τιμήν νὰ ἔω Αὐτήν εἰς τὰ ὑπερβόρεια.

Ἀληθῶς προσεκλήθην, εἶπεν ὁ Βασιλεύς, καὶ λίγαν πιθανὸν νὰ υπάγω, λοιπὸν θὰ εἴσθε καὶ ὑμεῖς;
Μάλιστα Μεγαλειότατε, ἀπήντησα ἐγώ, καὶ τὸ ἔτερον ἀντικείμενον τῆς σημερινῆς παρουσιάσεως μου ἦν ν’ ἀποχαρετήσω τὴν Ὄ. Μ. διότι μετ’ ὅλιγας ἡμέρας ἀναχωρῶ διὰ τὴν πατρίδα μου Κύπρον, ἐκείθεν δὲ θέλω μεταβῇ εἰς τὴν Συρίαν, εἴτε εἰς τὴν Παλαιστίνην καὶ τελευταίον εἰς τὴν Αἰγύπτον, ἦν σκοπὸς νὰ περιηγηθῶ μέχρι τοῦ πρώτου καταρράκτου τοῦ Νείλου παρὰ τὰ σύνορα τῆς Νουβίας.

Πολὺ ἀγαπᾶτε τὰς περιηγήσεις, εἴπε μοι ὁ Βασίλεις, καὶ πρέπει νὰ κερδίζῃτε πολλὰ διὰ νὰ δαπανᾶτε εἰς τοιαύτας διασκεδάσεις.

"Οχι τόσον πολλά, ἀπήντησα ἐγώ, διότι ὡς ἱδιότης ὁδοιπορῶ καὶ οἱ ἱδιόται δὲν ταξιευθεύουσιν ὡς οἱ βασιλείς. Τὰς ὁδοιπορίας ἡμῶς παύτας ἐπιχειρῶ καὶ διὰ τ’ αὐξήσω τὰς γνώσεις μου καὶ διὰ τὴν ὑγείαν μου.

Διὰ τὴν ὑγείαν Σας; ἀνέλαβεν ὁ Βασίλεις μειδίων, καὶ τί ἔχει ἡ ὑγεία Σας;

Ἡ ὑγεία μου χάριτι θείῳ ἔχει λίαν καλῶς, εἴπον ἐγώ, ἀλλ’ οἱ ἄρχατοι ἡμῶν πρόγονοι πᾶσαν κατέβαλλον φροντίδα πρὸς συντήρησιν τῆς ὑγείας, οὐδὲ περιέμενον τὴν ἔφοδον τῆς ἁσθενείας ἐπος σκέφθωσι περὶ τῆς ὑγείας, ὡς συνήθως πράττουσι τὰ νεώτερα ἔθνη. Ἐφόσον διαμένω ἐν Ἀθήναις ἐργάζομαι, καὶ ἐργάζομαι μάλιστα πολύ, ἀνάγχη λοιπὸν ἕνα εξέλθω τῶν Ἀθήνων πρὸς ἀνάπαυσιν, οὐδὲν δὲ ἀναπαυτικότερον διὰ τὸν νοῦν, κατ’ ἐμὲ, παρὰ αἰ περιηγήσεις, διότι δ μὲν νοῦς ἀποσπᾶται τῆς ἐπιπόνου ἐργασίας τοῦ σπουδαστήριου, τὸ δὲ σῶμα εὐεκτεῖ εἰς διηνεκὴ κίνησιν εὔρισκομενον καὶ κλίμα ἀλλάζον.

Λοιπὸν καλῶν κατευθύνον, εἴπεν ὁ Βασίλεις τεῖνας μοι τὸ ἐσώρους τὴν δεξίαν.
Εὐχαριστῶ τῇ Ὑ. Μ. εἰπὼν ἐγώ, καὶ εἶθε ἄξιωθώ νά ἰδω τὸν Βασιλέα μου καὶ Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων ἀπάντων εἰς τὴν πόλιν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὡς πρὸ διετίας ἡξιώθην νά ἰδω αὐτόν ἐν τῇ πατρίδι Κανονοῖ τοῦ μεγάλου.

Οἱ λόγοι οὕτωι, ὡς εἰκασά, ἡμῶν ἀφήσαταν τὸν Βασιλέα, διότι σφίγξας μου τὴν χείρα προσέθετο «καλαῖς ἀντάμωσας λοιπὸν».

13 ὁ πτωθέριος 1869. Τὴν 1 ᾩουλίου ἀναχωρήσας διὰ τὴν εἰς τὴν πατρίδα μου Κύπρον, τὴν Συρίαν, Παλαιστίνην καὶ Αἰγυπτίων περιοδεύων μου ἐπανέκλημα σήμερον εἰς Ἀθήνας.

Τὴν 7 ᾩουλίου προσορμισθέντος τοῦ ἀτμοπλοίου εἰς Ῥόδον ἐπέβη ἐν αὐτῷ ὁ ἡγεμόναπας Ὄθων τῆς Βαυαρίας, ἀδελφὸς τοῦ βασιλεύοντος Λουδοβίκου καὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐπίδοξος τοῦ ἡρόνου ἱδάχος, ἀνεφίκε ὅ τι τοῦ πρώην Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος Ὅθωνος. Ὁμολογῶ ὅτι τὸ κατ' ἀρχὰς δυσαρέστως εἶχον, διότι μόνος μετ' αὐτοῦ ἐν τῇ πρώτῃ τοῦ ἀτμοπλοίου θέσει ἐγώ, εἰς δυσχερῆ εὐρισκόμην θέσιν ἀπένεχτι ἡγεμόναπαίδος ἐκ τοῦ Βαυαρικοῦ ὀίκου, ταχέως ὅμως ἐνόγχα σὺν ἀπάτην μου, τοῦ νέου ἡγεμόναπαίδος πλησιάσαντος με μετὰ πολλῆς εὐμενείας καὶ ἐρωτησάντος ἐκν καὶ ἐγώ κατὰ πρῶτον τὰ μέρη ταῦτα τῆς Ἀναπολῆς ἐπεσκεπτομένην. Ἀρξάμενοι οὕτως τῆς πρὸς ἄλληλος γνωριμίας προεβῆμεν ἐφεξῆς εἰς ἄλλας ὁμιλίας καὶ κατὰ τὰς δύο τοῦ μέχρι Κύπρου πλοῦ ἡμῶν ἡμέρας ὁ νεορός Ὅθων (μόλις το 21 συμπληρωμάς), ἐνθαμμένακτε μετ' ἐμοῦ συνομιλῶν καὶ μετὰ πολλῆς περιεργείας περὶ πολλῶν ἀποτελέσων μοι ἐρωτήσεις. Τὴν 9 ᾩουλίου λίαν πρωὶ ἀφίχθημεν εἰς Κύπρον ἐνθα πολλοὶ φίλοι ἐλθόντες ὑπεδεχθήσανταν με ἐν τῷ ἀτμοπλοίῳ καὶ συνεξήλθομεν πρὸ τῆς
άνατολής τοῦ ἡλίου, πρὶν ἢ ὁ νέος ἡγεμονότατος ἐγερθῇ τῆς κλίνης. Περὶ τὴν 9 π. μ. ὄραν ἐξῆλθεν σῶτος μετὰ τοῦ ἱατροῦ καὶ ὑπασπιστοῦ αὐτοῦ, τῶν μόνων συνοδοποροῦντος αὐτὸς, καὶ ἀμέσως πλημμυρίζεις που ἐγὼ κατέλυμα ἡλίου εἰς τήν οἰκίαν τοῦ ἱατροῦ Παύλου Βαλσαμάκη πρὸς ἐπίσκεψιν μου. Ἀφοῦ ἔρθαν ἐμείναμε συνομιλοῦντες, συνεξῆλθομεν εἰς ἐπίσκεψιν τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Λαξάρου, τοῦ ὑπὸ τοῦ τῆς Ἀμερικῆς Προξενοῦ Κ. Palma di Cesnola ἀπὸ τῶν ἐν Ιταλίᾳ ἀνασκαφῶν σχηματισθέντος μουσείον καὶ εἰ τινῶς ἄλλου αἰῶνος ἰδέας ἐχὲς ἡ πόλις τῆς Λάρνακας. Περὶ ὄραν δὲ 4 μ. μ. συνόδευσα τὸν ἡγεμόνα πάντα εἰς τὸ ἀ- τμόπλοον καὶ ἀπευραίρεται αὐτῶν ἀπερχόμενον εἰς Βηρυτόν.

Διέμεινα ἐν Κύπρῳ μέχρι τῆς 6 Αὔγουστου, κατὰ δὲ τοῦ τῆς διαμονῆς μου χρόνον ἐπεσκέφθη τοὺς ἐν Λεμοντὶ συγγενεῖς μου, οὕς ἀπὸ εἰκοσιπενταετίᾳ περίπου δὲν ἔχουν ἴδει, ἐπεσκέφθη τὴν Λευκωσίαν, τὴν Κυπριανίαν, τὸ Γοθικὸν τοῦ IB αἰῶνος μοναστήριον τοῦ Bel Lapais, τὰ παρὰ τὸν ἁγίον Βαρνᾶθαν ἐρείπια τῆς ἀρχαίας Σαλαμίνος, τὴν Ἀμμόχωστον καὶ τὴν ἐπαρχίαν τῆς Μεσσαρίας.

Τὴν 6 Αὔγουστου περὶ τὴν 9 μ. μ. ὄραν ἀπήραμεν ἀπὸ Λάρνακας, καὶ τὴν ὑστεραίαν 7 Αὔγουστου τὴν 8 π. μ. ὄραν ἀφίχθημεν εἰς Βηρυτόν.

Ἀπὸ Βηρυτοῦ ἀναχωρήσας τῆς 11 Αὔγουστου ὄραν 4 π. μ. ἔφθασα τὴν αὔτὴν ἡμέραν εἰς Δαμασκόν περὶ τὴν 6 μ. μ. ὄραν, διαμείνας δὲ ἐκεῖ μέχρι τῆς 14 Αὔγουστου ἀνεχόμενα περὶ τὴν 3 μ. μ. ὄραν, διανυκτερεύσας δὲ ἐν Ἄβδηλος, ἀνεχόμενα τὴν ἐπιούσαν λίμνη προὶ καὶ τὴν 6 μ. μ. ἀφίχθην εἰς Ἡλιούπολιν (Bālhek). Τὰ κατὰ τὴν Ἡλιούπολιν, ὡς καὶ τὰ τῆς κατά τὴν 13 Αὔγουστου συντεύξεως μου μετὰ τοῦ Ἐμίρη Ἄβδ-ελ-Κάδερ, ἐξεθέμην.
ἐν ἑπιστολῇ ἐκμοσιεύσεις ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 430 τῆς 13/25 Σεπτεμβρίου 1869 χύλιν τῆς ἐν Θεργέστη ἐκδιδομένης Κλειοῦς.—Ἐν Ἡλιούπολεὶ διέτριψα μέχρι τῆς 17 Αὐγοῦστου, ἐκεῖθεν δ’ ἀναχωρήσας ἔφτασα τὴν νύκτα εἰς Βηρυτόν.

Τὴν 22 Αὐγοῦστου περὶ τῆς 8 π. μ. ὄραν ἀπῆλθον ἐκ Βηρυτοῦ, παραπλεύσας δὲ τὴν Σιδονία καὶ Τύρον προσωρινοὶ παραλήπτες, τὴν 4 μ. μ. εἰς Κάιρα (Συκάμινων τῶν Φοινίκων)· προμηθευθεῖς δὲ ἔποικον ἐπέβην καὶ μεταβὰς εἰς Κάρμηλον διενυκτέρευσα ἐν τῇ ἑκεί μονῇ τῶν Καρμηλίτων, δὴν ἀναχωρήσας τὴν ύστεραίαν κατέβην παρὰ τὴν ὁλασσαν, ἐπεσκέφθη ἑκεῖ τὸ σπήλαιον τοῦ 'Ελλησσάου, ὡς σχολὴ τῶν προφητῶν· ἑκεῖθεν ἐπορεύθην εἰς Πτολεμαΐδα, καὶ ἀπὸ ταύτης διὰ Σεραφίδος ὁ Διός· Καπατσιάς εἰς Ναζαρέτ.

Ἐν Ναζαρέτ ὁ ταύτης μητροπολίτης Κ. Νήρων ἔξεινε με, τὴν δ’ ἐπισκέψας χάριν ἐμοῦ ἱεροῦργησαν ἐν τῷ τοῦ Ἑυληγελίσμου ναῷ, ἐπιτείνων δὲ τὴν χάριν ἤθελησαν ἵνα με συνοδεύσῃ μέχρι τοῦ Ῥαβωνίου ὀροῦς. Ἀναχωρήσαντες λοιπὸν τὴν 1 μ. μ. ἐκ Ναζαρέτ, καὶ τὴν Κανά, καὶ τὸ ὄρος τῶν μακαρισμῶν, καὶ τοὺς τόπους τῶν θαυμάτων τῶν πέντε καὶ ἑπτὰ ἄρτων ἑπισκέψαμεν ἄφθορον περὶ τὴν 6 μ. μ. εἰς Τιβεριάδα, ἑκεῖ δὲ διενυκτέρευσαν καὶ τὴν ἑπισκέψας ἁγιασμὸν διὰ τὸ Ῥαβών, ἐνδικαὶ ὑπεδείχτω ἡμᾶς ὁ ἁγίος Θαρώνιος Γρηγόριος, εἰδοποιημένος ὅτι ἐν τῷ ἁγίῳ Ναζαρέτ περὶ τῆς ἀφίξεως ἡμῶν. Ἐπὶ τοῦ περικαλλοῦς τοῦ ὀροῦς προσηγχύθημεν, τοῦ ἁγίου Θαρώνιου ποιήσαντος παράκλησιν ὑπὲρ ἔμοι καὶ τῆς οἰκογενείας μου, εἰτα δ’ ἐγεματίσαμεν, καὶ περὶ τὴν 2 μ. μ. ἡποχαίρεταις τοὺς ἁγίους τούτους ἄνδρας ἀπῆλθον· διὰ δὲ τοῦ Ἐνδώρ καὶ τῆς Ναζανίς ἐπεχώρασα ἐν τῶν Ἰουδαίων διενυκτέρευσα· τὴν δὲ πρωίαν ἀναχωρήσας ἄφθορον περὶ με-
σημερίαν εἰς Δοβαίν, τὴν δὲ 4 μ. μ. εἰς Σιγχέμ (Ναπλούς). Τὴν δὲ πρωίαν τῆς 27 Αὔγουστου ἐπεσχέψθην τὰ ὃρη Γάρειζη καὶ Εβάλ, τὴν τῶν Σαμαρειτῶν συνηγώγην, ἕντα καὶ τὸ περίφήμων τῆς πεντατεύχου Σαμαρειτικὸν χειρόγραφον εἴδον· τὸν τάφον τοῦ Ιωσήφ, τὸ φρέαρ τοῦ Ιακώβ ἢ τῆς Σαμαρείτιδος, τὴν νεκρόπολιν, κτλ. Ἔκει Σιγχέμ περὶ μεσημβρίαν ἀναγωρήσας κατημόνησαν εἰς Σιλώ, καταληφθέις δ᾽ ὑπὸ τῆς νυκτὸς ἐμείνα εἰς τὸ χωρίον Συνδζιλ, τὴν δ᾽ ἔπιστεψαν 28 διὰ τῶν λόφων Ἑρραμε μετέβησαν εἰς Βεθέλ καὶ ἀπὸ Βεθέλ εἰς Βιρώθ, ἐκεῖθεν εἰς Ἀταρώθ καὶ τέλος διὰ Ῥαμὰ καὶ Γαβάκ εἰς τὴν ἁγίαν τῆς Ἱερουσαλήμ τόλιν περὶ ὄραν 1 μ. μ.

'Ὁ τῶν Ἱεροσολύμων μακαριώτατος πατριάρχης Κύριλλος ο Β', ἀπήττησεν ὅτις καταληφθῶν ἐγὼ τὸ ξενοδοχεῖον ἐν δάκτυλοι μεταβῶ εἰς τὸ πατριαρχεῖον καὶ ξενισθὼ παρὰ τῇ μακαριώτητι Του. Ἐν Ἱερουσαλήμ διατρίβων ἐγὼν ὅπως ο πατριάρχης ὑπὲρ τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατεβάλλει ἀγώνας, ὅποιος δὲ προσπαθεῖας πρὸς τὴν τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων ἀνάτασιν τὴν Παλαιστίνην διάδοσιν· ἴδιως δ᾽ ἐφεβίσκεσο τὸν θαυμασμόν μου ἢ ἐν τῷ παρὰ τὴν Ἱερουσαλήμ μοναστηρίῳ τοῦ τιμίου Σταυροῦ ὑπ᾽ αὐτοῦ καταρτισθεῖτα Θεολογικὴ Σχολὴ. Ἀλλὰ τὰ περὶ τοῦτων ἐκτενεστέρας χρῆσον μνείας, ἠθέλον δὲ δημοσιεύει καὶ ταῦτα διὰ τῆς Ἐκκλησίας ἑαυτὸς ἐν μὴ ἐφοδούμην παρασχεῖν πράξεις τῇ Δ. Μακ. ἐγείρων καὶ Αὐτοῦ οὐ μόνον τῶν κράτων Θουρίων τὴν δυσμένειαν, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑποδελπῶν καὶ ἐν παντὸς τρόπου δισκοτῶν καὶ καταρραδοιουργοῦντων τῶν Ἑλληνισμῶν καὶ τὴν ὀρθοδοξίαν ἀλλοθρησκῶν, ὡς καὶ τῶν ὁμοθρησκῶν Ἡρῴσσων τῶν φθόνον καὶ τῶν παραμαρτοῦντα τῷ φθόνῳ διωγμὸν.
Εν Ιεροσαλήμ μετά πολλῆς ἁδείας ἦν παρέσχε μοι Ἡ Α. Μακ. ἐπεσκέφθην πάντα τε τὰ προσκυνήματα καὶ τὰ λοιπὰ θέας ἕξια, καὶ δὴ καὶ τὸν ναὸ τοῦ Ὄμηρ τὸν ἐπὶ τοῦ τόπου τοῦ πάλαι ναοῦ τοῦ Σολομόντος φιλοδομημένον.

Τὴν 31 Αὐγούστου 2 μ. μ. ἀνεχώρησα διὰ τὴν Ἰεριχώ ἐποὺ φθάσαν 8 μ. μ. ἀροῦ τὸ Διανύσιον εἶδον ὄρος καὶ τοῦ Ἑλισαίου τὰς πηγὰς ἐπεσκέφθην, διενυκτέρευσα, τὴν δ' ὑστεραίαν λίαν προὶ κατημονύθην πρὸς τὸν Ἰορδάνην ἐν ὃ ἐξαππιζόμην τὴν 1 Σεπτεμβρίου ἀνατέλλοντος τοῦ ἡλίου.

Μετὰ τὸ ἐν τῷ Ἰορδάνην βάπτισμα μου μετέβην εἰς τὴν Νεκρὰν ὁλασταν, ἐκείθεν δὲ ὁδευσα πρὸς τὸν άγιον Σαβ-δαν, ἐνθ' ἀφικόμην περὶ τὴν μεσημβρίαν, ἐπὶ μαχρὸν δ' ἐν τῇ ἑρά μονή ἀναπαύεις καὶ γευματίζας κατημονύθην εἰς τὴν άγιαν Βηθλεέμ, ὡς δὲν περὶ ὥραν 6 προσεκύνησα ἐν τῷ ἁγίῳ σπήλαιῳ καὶ διενυκτέρευσα ἐνευθείς παρὰ τῷ μητροπολίτῃ Βηθλεέμ.

Τὴν πρώτην τῆς 2 Σεπτεμβρίου ἀνεχώρησα εἰς Βηθλεέμ διὰ τὴν δρόν τὴν ἐν Μαυρή καὶ τὴν Ἰεριχών, αὐθημερόν δ' ἐκείθεν ἐπιστρέφας καὶ διὰ τῆς Βηθλεέμ αὖθις διελθοῦν καὶ τὴν μονῆν τοῦ προφήτου Ἁλίου ἐπισκεφθείς, ὡς καὶ τὰς τοῦ Σολομόντος δεξαμενάς, περὶ λύγων ἀφὰς ἀφικόμην εἰς τὴν μονὴν τοῦ τιμίου σταυροῦ, ἐνθ' καὶ διενυκτέρευσα καὶ τὴν υστεραίαν μετὰ τῶν ἐν αὐτῇ Καθηγητῶν διημέρευσα, καὶ πολλὰ τῶν περί τῆς Ἰερουσαλήμ σῶν αὐτοῦ ἐπισκεφθείς, ἐπέστρεψα εἰς Ἰερουσαλήμ περὶ τὴν ἑσπέραν. Τὴν 5 Σεπτεμβρίου ἀνεχώρησα ἐκ Ἰερουσαλήμ καὶ μετὰ δωδεκάορον σχεδὸν ὀδοπορίαν ἀφίχυθην εἰς Τόππην τὴν 5 μ. μ. ὥραν.

Ἐξ Τόππης ἀνεχώρησα τὴν 4 μ. μ. τῆς 6 Σεπτεμβρίου καὶ τὴν ἐπιούσαν 7 Σεπτεμβρίου ἀφίχυθην περὶ τὴν
8 π. μ. εἰς Πόρτ-Σαϊβ ὅπου ἐπισκεφθέντος τα τοῦ λιμένος καὶ τῆς διώρυγος τοῦ Ἡσύμου διέμεινα μέχρι τῆς 6 μ. μ. ἐστε ἀνεγιρήσαμεν, καὶ τὴν ἑφεξῆς ἦμεραν 8 Σεπτεμβρίου περὶ μεσημβρίαν ἀφίχθημεν εἰς Ἀλεξάνδρειαν.

Διατρίβως ἐν Ἀλεξάνδρειᾳ μέχρι τῆς 15 Σεπτεμβρίου ἀνεγιρήσα τὴν ἦμεραν ταύτην διὰ Κάιρου, ἐνθ' ἀφίχθην περὶ τὴν 1 μ. μ. Καὶ τὴν μὲν 16 Σεπτεμβρίου ἐπεσκέψθη τὰ ἐν Κάιρῳ Μωαμέθανικα τεμένη, τὴν δὲ 17 ἀπῆλθον εἰς τὰς πυραμίδας, ἀνέβην μέχρι κορυφῆς τὴν τοῦ Χέσπος, καὶ ἐντὸς αὐτῆς εἰσῆλθον, τὰς δ' ἑφεξῆς ἦμερας ἐπεσκέψθην τὴν Ἡλιούπολιν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, τὸ ἀπολειθυομένον δάσος, τὴν κατὰ τὴν κορυφήν του Δέλτα γέφυραν καὶ τὰς καταπατάς αὐτῆς ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ θύρας, κλπ. Τέλος δὲ τὴν 22 Σεπτεμβρίου τὴν 9 π. μ. ἀνεγιρήσα ἐκ Καίρου διὰ Σουέζ, ὅπου ἀφίχθην τὴν 6 1/2 μ. μ. τὴν δ' ύστεραίαν ἐπιθαμήθη λέμβου καὶ τὸ τοῦ νέου λιμένος ἐπισκεφθεῖς μετέβην ἐπὶ τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης πλεῦσας εἰς τὸ ἐπὶ τῆς ἀραβικῆς χερσονήσου Ἔλλην, ὅπου αἱ τοῦ Μωυσέως λεγόμεναι πηγαί, ὅθεν ἐπιστρέψας ἀνηλθόν ἐφ' ἰκανόν τὴν διάφορα πλεῦσας μέχρι ἐσπέρας, ἰ' ἐπανήλθον αὖθις εἰς Σουέζ.

Τὴν 24 Σεπτεμβρίου τὴν 8 π. μ. ἀνεγιρήσα ἐκ Σουέζ καὶ τὴν Ἐπιμνηλίαν αὖθις ἐπισκεφθεῖς ἐφᾶσα τὸ ἐσπέρας εἰς Ἀλεξάνδρειαν, ἐνθ' διατρίβα μέχρι τῆς 7 'Οκτωβρίου, καθ' ἡ ἀνεγιρήσα καὶ διὰ Σμύρνης καὶ Σύρου διελθὼν ἀφίχθην σήμερον πρωίας εἰς Πειραιά καὶ ἐκεῖθεν ἀνηλθόν ἀμέσως εἰς Ἁθήνας.

1 'Ουνίον: 1871. Εἰτε ὁμιλεῖς τοσοῦτον ἔξηγείμε- νοι ὡς τι ὁδὸν κατ' ἱδέαν ἐννοοῦσι τὴν ἀρετὴν. Πρὸς τούς τοιούτους ματαία ἀποθαίνει πάσα περὶ ἀρετῆς συζήτησις. Υἱὲ μου, φεύγε τούς τοιούτους, διότι μὴ δυνάμενοι οὕτωι
ienie υψωθῶσι πρὸς τοὺς ἔτ᾽ ἀρετὴ διακρινομένους προσπα-
θοῦσιν ἐκ παντὸς τρόπου ὅπως κατασυκοφαντοῦντες αὐτοὺς
ὑποδιδάσασι μέχρις ἑκατῶν.

Συκοφαντηθεὶς ἐλυπηθήνε γέμ., σπανίως δ᾽ ἀπελογήθηνε,
καὶ μᾶλιστα δημοσίᾳ, πάντοτε ὁμως ἡ συκοφαντία ἐγέ-
νετο μοι κέντρον ὅπως ἱερεῖσσι ἐκμεταλλικοί γένομαι τὸ μὲν,
διότι ἐν ὑπομονῇ ἦνεγκου πάντοτε τὴν συκοφαντίαν, ἄρκου-
μενος εἰς τὸ ὅτι ὁ Θεὸς καὶ ἡ ἐμὴ συνειδήσεις ἐγίνωσκοι τὸ
ψευδές τῆς προσπαθούμενης μοι μομηθῆσαι, τὸ δὲ, διότι
καὶ πρὸς τὴν κοινωνίαν προσεπάθησα ἕνα διὰ νέων ἁγαθῶν
πράξεων ἀποδείξεα, ὅτι οὐκ ἦμιν ὅσα ὑπὸ τῶν συκοφαντῶν
διεκβάλλεται εἰναι, ὃ ὅτι Ἰψιστὸς ἀείτοπτο εὐάσωσε τὰς
ἐμὰς προσπαθείας.

15 ὸυλίῳ 1871. Σήμερον ἀπεπεράτωσα τὴν πεν-
τάτομον συγγραφήν μου τοῦ «συστήματος τῆς ἐν Ἑλλάδι
ἰσχυροδητὴς ποικιλῆς νομοθεσίας» εὐχαριστοῦν τῷ Θεῷ ὅτι
ἐνέδυναμοι με ὤπως ἐγκαρτερήσω εἰς τοὺς κόπους.

6 Ἰανουαρίῳ 1872. Προχθές παρουσιάζην πρὸς
τὸν Βασίλεα τῆς Δανίας, ὅπως εἶχον γνωσθῆνε ἐν Κοπεγγάχη,
σήμερον δὲ εἰσὸν τὸν Βασίλεα ἡμῶν ὁ ὅτος ἀμπελοῦντα
προσηγορεσι με διὰ τοῦ «εἰς ἡν ἐπεισεν ἔσκισα διά τὴν
Τ. Μ. καὶ δόλων τῆς βασιλικῆς νομοθετείν ὁ ὅτος εὐφρά-
στα ὅπου ἐν ἔνεστος, καὶ ὅτι εὐτυχεῖ ἔχειν παρ' Αὐτῆς τοὺς
προσφυλεῖς Αὐτῆς γονεῖς καὶ ἀδελφοῦς»

Μετὰ τὰς ἀνατιλοφρονῆσες ταῦτας ὁ Βασίλεως μειδιῶν
εἶπε: Πῶς Σοὶ φαίνονται, Κ. Καθηγήτα, τὰ συμβαίνοντα;
—Μεγαλείστατε, ἀπήντησα ἔγω, τοιαῦτα ὥστε ἡ χάρις
ἥν αἰτοῦμαι παρὰ τῆς Τ. Μ. εἶναι ὧς ὅτι τὰχιον μ.
ἀπαλλάξῃ τῆς διδακτικῆς τοῦ συντακτικοῦ δικαίου,
διότι ἀκραν δὲν εὐρίσκω, ἵσως ὁ διάδοχος μου ἐκανότερος ἕμοι δυνηθῇ νὰ εὐρή διεξῶθων». Διάδοχος Σου, ὑπέλαβεν ὁ Βασιλεὺς, ἑτοιμαὶ ἐγώ,—«Δὲν ἡδυνάμην, Μεγαλειότατε, εἰπον ἐγώ, οὕτω κατ' ὄνορ νὰ φαντασθῶ ὅτι τοιούτων μοι ἐτοιμάζεται διαδοχῶν». Εἰτα δὲ σπουδάζων προσεθέμην, δὲν μὲ διαφεύγει ὁ νοῦς τῶν λόγων τῆς Υ. Μ. ἡ ἀναθέωρησις τοῦ Συντάγματος ὁσμέραι προοριστικόν ἀποδαίνει, ἄς ἰδοι σὺν οἱ μὴ ἀκούσαντες τῶν φρονίμων, μᾶλλον δὲ πεπεραμένων καὶ ἐπιστημόνων ἐν τῇ Συνελεύσει, ἄς ἰδοισιν οἱ καταφράζοντες τὴν Γερουσίαν καὶ ἀναγκάζοντες οὕτω τῇ Ἑλλάδα ὅπως ὑποστῇ τὴν δοκιμασίαν μίας καὶ μόνης Βουλῆς. 'Επιτραπήτως μοι ν' ἀνακάλεσαι εἰς τὴν μνήμην τῆς 'Υ. Μ. δε' ἄλλοτε εἰπὼν Αὐτῇ, διτό τὸ μονήρες τοῦ νομοθετικοῦ σώματος θέλει παλαπλασιάσει τὰς διαφορές τῶν πολιτευμένων, διότι ἐκατός τούτων ὁκτὼ ἢ δέκα ὁπαθῶς ἔχων, ἐὰν τυχὼν κληθῇ εἰς τὴν Πρωθυπουργίαν θέλει νομίσει ἐκατόν ἀρχηγὸν πολιτικοῦ συστηματος συνεπώς δ' ἐγείρει αξιώσεις ἵσως τὸν ὑψηλὸ λειτουργήματι, εἰς δ' τυχαίαν ἔκες περιστάσεις ἄνυψωσαν αὐτῶν οὕτω δὲ ἀντὶ συστημάτων πολιτικῶν θέλομεν ἄρει κόμματα, μᾶλλον δὲ κόμματια, ὡς εἰς πλειόνα συντρίμματα κατακερματισθησόμενον ἐκάστου κόμματος,—«Ναί, εἰπέν ὁ Βασιλεὺς, ἀληθῆ ταῦτα, ἀλλ' ἰδοὺ καὶ τὸ 1874 πλησιάζει. Περὶ τούτων θέλομεν λαλήσει ἐν πλεῖον ἴσχυρι ἐν ἀλλίφ ἄρματος ὑπάρχων». Λαθῶν δὲ μου τῆς δεξιάς ἐδώκεν τὸ σημεῖον τῆς ἀποχωρήσεως.

13 'Απρ. 1872. Σήμερον συνεπληρώθησαν εἰκοσι καὶ πέντε ἔτη ἀπὸ τοῦ γάμου μου. 'Η 'Αριάδνη καθ' ἀπάντην τῶν χρόνων τούτων κατέσπησε μὲ ευδαιμονή. Διήλθομεν ἐμοῦ πολλὰς ἡμέρας πικρίας ἀμοιβαίας παρηγοροῦ- Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
μενοι καὶ ἀλλήλους ἐμψυχουντες. Οὕτως ἐκ πενήτων κατέστημεν ἐφοροι διὰ τῆς ἐμῆς ἐργασίας, διὰ τῆς οἰκονομίας τῆς 'Αριάδνης. Τὰ τέκνα ἐξεθρέψαμεν ἐν φόβῳ Θεοῦ, ἐν ἀγάπῃ πρὸς ἅλληλα, ἡμεῖς αὐτοὶ παράδειγμα τούτοις γενόμενοι. Εἰθε καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν τύχωσιν ὄμοιων ἀποκαταστάσεων. Μὴ ἐπιλανθανέσθωσαν τοτέ, ὅτι ὁ Θεὸς εὐλογεῖ τῶν οἰκὸν ἔκεινον οὐ προῖσταντι σύζυγοι ἀγαπώμενοι, τιμώμενοι καὶ μηδὲν μυστικὸν ἀπ' ἀλλήλων ἔχοντες. 'Ὅπου ἡ κοινωνία τῆς ἀγάπης καὶ τῶν φρονημάτων ἐκεῖ καὶ τοῦ Θεοῦ ἡ εὐλογία. Ὁ Θεὸς ἐξακολουθήσαι ἡμῖν τὴν ἐν δυναμεῖ καὶ ψυχῇ συμβίωσιν καὶ δότω ἡμῖν ἄλυτον τὸ γῆρας εἰς ὃ εἰσερχόμεθα, ἄξιον ἡμᾶς, ἕνα ἰδίωμα τὰ τέκνα ἡμῶν εἰς καλὴν ἀποκατάστασιν ὡς ἠξίωσεν ἡμᾶς αὐτούς. 'Αμήν.

7 Μαΐου 1872. Ὁς τῶν δηλητηρίων τὰ ἀδέσποτα τάχις εἰδορῶσι τὰ δ' ἀγαθὰ φάρμακα βράδιον, οὕτω καὶ ἡ ἀπὸ τῶν κακῶν καὶ φθοροποιῶν τοῦ ἡμῶν βιβλίων ἐπίδρασις πολλῆς ταχίων τῆς ἀπὸ τῶν ἀγαθοποιῶν ἐνεργείας.

4 Σεπτεμβρίου 1872. Σήμερον ἐπανηλθὼν τὸ δεύτερον ἐν Κωνσταντινουπόλεως ἔνθα εἶχον ἀποσταλῆς εἰς ἔκτακτον ἀποστολὴν ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Ἡπείρου Σιμόου, Κ. Ἐπαμ. Διηλεγέργη. οὕτως μετεπέμψατο με τὴν 18 Ιουλίου, ἐκείς μοι δὴ τὸ ἐπισφαλῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος, τοῦ κοινοῦ Βουλγαρικοῦ λεγομένου, ὅτι εἰς αὐτὸ ἐνδιαφέρειται ἀπὸ τὸ εὐλησυσμός, καὶ ὅτι ἀπὸ ἀποφασισθέντος ἡμῶν συνέλθη τυπικὴ Σύνοδος πρὸς ἐξέτασιν τοῦ ζητήματος, τῆς ἀπολύμου ἐστὶν ἀνάγκης ἐπὶ εἰς τὴν Σύνοδον συγκρητήσοντες ἐπάρχει ὁμοφρένως κηρύσσοντες ἀπεσημαίωσαν τῆς ὁρθοδόξου ἐκκλησίας τῆς τῶν Βουλγάρων παρασυναγωγῆς, ἐπειδὴ δ' ὡς μανθάνει οἱ πατριάρχαι Ἀντιοχείας καὶ Ιεροσολύμων ὡς καὶ ὁ Κύπρου ἀρχιε
πίσχοτας φαίνονται ἐνδοιαζόντες, ἀνάγκη ἢ να μεταβοῦ ἐγὼ πρὸς αὐτοὺς, ὅτε γνώριμος αὐτοῖς, καὶ τοῖς παραστῆσαι τὸν κίνδυνον ἐὰν φανῇ ἡ Σύνοδος διχογνωμοῦσα. Τὸ κατ'ἀρχὰς ἀντέτεινα πολλοὺς τοὺς κωλυόντας με ἐπανόμενοι λόγους, τοῦ Κ. Δεληγεώργη ὡς ἐντείνοντος ταῖς παρακλήσεσιν ἐδέχθησαν ὑπὸς ἐνδώσας, ἐφ’ ὁ καὶ ἀνεγκώρησα τὴν 20 Ἰουλίου ἀρχῆς ἥ τὴν 22 τοῦ αὐτοῦ μηνὸς εἰς Κωνσταντινούπολιν ἐπελήφθην τοῦ ἔργου πολλὰ πρὸς τὸς Άνω Ὁμαρίστητας εἰπών. Ἀντέτεινον οἱ ἰεράρχαι, τὸ δεινότερα καταστῆσαι τὰ πράγματα φοβοῦμενοι. Ἐπὶ δὲ κατέπεντε ὡς ἡμέρας ἐργασίας καὶ σχεδόν ἀποβαλλόν τὰσαν ἐλπίδα ἐπιτυχίας ἀπῆλθον τῆς Κωνσταντινουπόλεως τῆς Β. Αὐγούστου. Ἐπανελθὼν εἰς Ἀθῆνας τὴν 7, ἀμέσως ἐπεσκέφθην τὸν Κ. Δεληγεώργην, ἀνεκόινων αὐτῷ τὴν κατάστασιν τῶν τε παραμέτατων καὶ τῶν πνευμάτων, ὡπεδέθη ὅταν καὶ σιὰ ἐνόμιζον προσφορώτερα μέσα πρὸς ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ. Ὁ Κ. Δεληγεώργης εἶπε μοι, ὅτι ἦλει σκεφθῇ, φρονεῖ ὡς ὅτι ἔτι με ἐπαναστρέψεις εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀλλὰ περὶ τοῦτο εἰςποιήσεις με ὡς καὶ πραγματικῶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας μετεκάλεσε με παρ’ αὐτῷ παρακαλῶν με ἔνα καὶ ἄλλις μεταβῶ ἐκεῖ. Μετὰ πολλοὺς ἐνδοιασμοὺς ἐνδέχασα ὅτ’ ὅ ἔρον ἡμῶς ὅτι ἡ δευτέρα εἰς Κωνσταντινούπολιν μεταβάσις μου ἔπρεπε νὰ φέρῃ ἐπίσημον χαρακτῆρα, ἃν μυστικοῦς ἢ ἀναικιάςσον πρὸς τοὺς μνημονεύθεντας ἰεράρχας καὶ πρὸς τὴν Λ. Π. τὸν νομοκομικὸν Πατριάρχην. Τὴν πρότασιν ἐδέξατο ὁ Κ. Δεληγεώργης, θεών καὶ ἀνεγκώρησα ἐκ Πειραιῶς τὴν 15 Αὐγούστου ἐφωδιασμένος αὐτογράφῳ ἐπιστολῆς τοῦ Κ. Δεληγεώργη διαπερσεμένου με παρά τοῖς ἰεράρχαις ὡς πληρέσωσιν τῆς Κυβερνήσεως ὡς καὶ μετ’ αὐτῶν ἐξετάσει καὶ συζητήσει τῆς ἱστορίας τοῦ ἡγίαστος.
ματος τον τρόπον κτλ. Ἡ ἐμφανισίς μου πρὸς τοὺς ἱεράρχας τῆς φοράς ταύτης ἐλθὼς διάφορον τῆς προτέρας ἐλαθε γραπτῆα, οὐ μόνον δὴ ἡ Α. Π. ο οἰκουμενικὸς Πατριαρχὴς "Ἀνδρέας ο 5" ὑπεδέξατο μὲ ὡς ἀγαθοῦ συγνώμην, ἀλλὰ καὶ οἱ τούτου προκάτοχοι Γρηγόριος καὶ Ἰωάκημ ὡς καὶ οἱ μητροπολίτης Δέρκου καὶ οἱ λοιποὶ μητροπολίται πολλάς ἐν ἐμοὶ τιθέμενοι ἐκπίστας πρὸς μετατροπὴν τῆς γνώμης τῶν ἀντιτεινόντων τῆς ἐφος προθειρηρισμών. Ἐπε- γείρησα δὴ τότε τῷ ἔργῳ μετα πολλὰς δὲ δυσχερείας τοῦ μὲν Κύπρου μετέτρεψα τῆς γνώμην ὡς καὶ τοῦ Ἀντι- ρειχας, τοῦ δ' Ἱεροσολύμων ἀσταθὴ γνοὺς, φόβῳ ὦμος μήπως τῇ περαιτέρῳ ἀναβολή τῆς ἐναρξίας τῶν ἔργων τῆς Συνό- δου οὕτως μὲν ἐπὶ μᾶλλον ἐπηρεασθὲ ὑπὸ τοῦ ρώσου πρε- σβευτῶν Ἰγνάτιος συμπαρασύρῃ δὲ καὶ τῶν Ἀντιοχειας, κλονίσῃ δ' αὖθις τὸν Κύπρου, ὑπέθαλον τῷ οἰκουμενικῷ τῆς γνώμην, ἢτο ὡς τἀχιστα ἔδει συγκαλέσατι τῆς Συνόδου. Τῆς γνώμην ταύτην ἡσπάθῃ καὶ πάσα ἡ περί τῆς Α. Παναγ. ἱερὰ Σύνοδος, ὦκεν καὶ ἔξεσθήσαν τὰ πατριαρχικὰ τῆς συγκαλέσεως πυτώκα ὑποθέσῃς ὡς ἠμέρας τῆς ἐν- ἀρξίας τῆς 29 Αὐγούστου. Παρέστην ἐν τῷ Πατριαρχικῷ ναῷ, καὶ κατὰ μὲν τῆς θείαν λειτουργίαν οὐ παρέστη ὁ Ἱεροσολύμων, προσῆλθεν ὦμος μετὰ ταύτην καὶ συνεκα- θέσθη κατὰ τὴν πρώτην τῆς Τοπικῆς Συνόδου συνεδρίασιν, καθ' ἤν ἐξελέχηκε καὶ ἡ συντάξουσα τῶν Ὄρων ἐπιτροπῆς. —Οὕτω περαιωθείσης τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς περιττὴν ἐκρίνα τῆς περαιτέρῳ ἐν Βυζαντίῳ διατριβήν μου, ὡς τῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνόδου τῶν Ἱεραρχῶν ἐξασφαλισθής τῆς ἐκβασίαν, τῆς ἀνακριβείας δηλονότι τοῦ Βουλγαρικοῦ σχίσματος. Ἀνεγιόρησα λοιπὸν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως τὴν 2 Σε- πτεμβρίου δι' Ἀθήνας.
Καὶ τὸ μὲν κατὰ τόσον συνετέλεσα μαρτυρήσουσιν οἱ γνώντες τὴν ἀποστολὴν μου, ὅποιαν δ' ἔχω γνώμην περὶ τῆς ἐκβάσεως ἔρωτησε μετὰ τὴν ἐπάνοδόν μου ὑπὸ τοῦ Κ. Δεληγεώργη, ἀνευ τινὸς ἐνδοιασμοῦ ἐπέλυν αὐτῷ, ὅτι τὸν Ἰεροσολυμίων Κύριλλον τὸν Β. ἔχω ὡς ἀνίατος ἐπηρεασθέντα ὑπὸ τῶν πανσαλακιῶν ἐνεργεῖον τῆς ἰωστικῆς προσβείας, φοβοῦμαι δ' ἐτι ἀποσχισθῆσαι τῆς Συνόδου, εἰκαζόμενο ἐπὶ τούτο, διότι ἐτι διαφόρος προφάσεις ἤρνηθη ὑπογράφα τὰ πρακτικά τῆς πρώτης συνεδριάσεως εἰς τὴν παρέστη ἐν τῇ Τοπικῇ Συνόδῳ, ἤρνηθη δὲ καὶ διορίσαι ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ, ἐν τῇ ἐπιφορτισθεῖσα τὴν σύνταξιν τοῦ Ὄρου ἐπιτροπῆς, ἔμελλε δὲ καὶ ἀποπλεῦσαι ἐπὶ τῷ λόγῳ, ὅτι οἱ μέγας τῆς Ἰωστίας δουξ Νικόλαος κατ' ἐκείνας τᾶς ἡμέρας ἐσκόπει ἀπελθεῖν εἰς Ἰεροσόλυμα ἐνθα οὕρειλε ἡ Ἄ. Μ. εὐρεθήναι πρὸς ὑποδοχήν του. — Ἐάν ταῦτα συμβασίσαα προβλέπω ταραχὰς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῶν Ἰεροσολύμων, πιστεύω δὲ καὶ ὅτι διὸ ἐν τῇ τόλμῃ ταύτῃ παθῶν καὶ σταυρωθῆς ἀλλὰ καὶ ἀναστὰς Σωτὴρ ἡμῶν, σώσει καὶ αὖθις τὴν ἀγίαν Αὐτοῦ ἐκκλησίαν καὶ τὰς πανσαλακιὰς ἰδιούργαις μεταβάλει πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ δόξαν τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

7 Ιουνίου 1873.
Τὸν κακὸν δὲν μετατρέπει δοσὶ τις εὐεργετήσει.
Καὶ τὸ πάθος τῆς ψυχῆς του οὐδ' αἰών ὁδὸς λαξοφήσι.

7 Ιουνίου 1873. Ἡ Κυρία Χρυσῆς Ἁναστ. Μαυρομιχάλη ἀνάδοχος τῆς θυγατρὸς μου Χρυσηλίδος πρὸ ἡμερῶν ὁμιλητὴς οἱ, ὅτι ο Καθηγητής Κ. Γεώργιος Μιστριώτης παρέκκλεσεν αὐτὴν ὅπως αἰτιολογηθητεί παρ' ἐμοί εἰς γάμον τῆς Χρυσηλίδα μου. Διεσκέφθη μετὰ τῆς Ἀριάδνης λαθῶν δὲ καὶ τὴν συνάνουσαν τῆς θυγατρὸς μου ἡμεροῦν ἀπεδέχθη- μεν τὴν πρότασιν. Εἰτε ο Θεός εὐλογήσει τὴν ἐνώσιν ταύτης.
24 Δεκεμβρίου 1873. Ὅ Βασιλεύς μετετέθησατο μὲ ὅπως αἰτήσηται τὴν ἐμὴν γνώμην ἐπὶ τῶν συμβαινόντων.
Ἔγω δὲ ἔρρεσα τὰ ζητήματα ὡς ἔξης. Α’. Ὡς πρὸς τὴν μὴ συγκάλεσιν τῆς Βουλῆς ἀνέπτυξα ἄσα ἐν τῇ καταχωρισμείσῃ εἰς τὸ 376 τῆς 2 Ὕστωσβρίου φύλλων τοῦ «Λαοῦ» ἐπιστολῆς ἔγραφα, ὧτι ἐδεί συγκληθῆναι τὴν Βουλὴν ἐπὶ τακτική Συνέδριο ἀπὸ τοῦ Ὕστωσβρίου. Ὅ Βασιλεύς εἰπέ μοι, ὦτι ἐκτὸς ἀναγινώσκω τὴν ἐπιστολήν μου ἐπεισάχθη καὶ ἐνέτεινε τὰς ἐαυτοῦ προσπάθειάς ὡς συγκατατεθῆ τὸ Ὕπουργεστον εἰς συγκάλεσιν τῆς Βουλῆς, ὦ Κ. Δεληγενδρηγης ὅμως τὴν ἑαυτήν εἶχε γνώμην καὶ ἐνέδωκεν ὅ Βασιλεύς. — Ἔγω τῷ παρετήρησα, ὦτι ἡ τῆς Βουλῆς συγκάλεσις Βασιλικὴ ἐστὶ προνομία, ἐπομένῳ ὦτι ἐδεί Ἀὐτῶν ἀπολύσαι τὸ Ὕπουργεστον, καθότι ὑπάρχωντος χρόνου ὡς πρὸ τοῦ 1874 ψηφισθῇ ὁ προϋπολογισμός, ἡ ἀναβολὴ ἀντικισθῇ εἰς τέ τοῦ Σύνταγμα καὶ εἰς τὸν περὶ λογιστικοῦ τοῦ Κράτους νόμον τοῦ 1852 (ἀριθ. 3).

Β’. Ὁ άι ὡτὸ Ὅ Ὕπουργεστον προσβλέπει ἵς, ὦτι υἱὸς ἐξεῖ ἐν τῇ Βουλῇ τὴν πλειονοψηφίαν ἓν τῷ πάντως οὐ συμφέρει διατηρεῖν αὐτό ἐν τῇ ἐξουσίᾳ, τί γὰρ ὄφεληθήσεται ἐκ τῆς διμηγίου ταύτης παρατάσεως; τὴν διεξαγωγήν ἵς τῶν δημοσιών ἐκλογῶν; ἀλλὰ καίπερ γινώσκω ὦτι διὰ τό ἀγαν συγκεντρωτικοῦ τοῦ παρ’ ἦμ’ συστήματος μέγα τ’ ἔχει συμφέρον τὸ ὑπουργεστὸν καὶ μεγάλως διὰ τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν; τόλμω ὑποδείξατι τῇ Α. Μ. ὅτι ἐπ’ οὔδενι λόγῳ συμφέρει ἱνα καὶ δευτέραν Βουλήν διάλυσιν τῷ ἀυτῷ Ὅ Ὕπουργεστῷ παράσχῃ, το γὰρ τοιοῦτον ἀντιπολιτικὸν ἔλος, διότι οὕτω χρώμενος τῇ προνομίᾳ τῆς διαλύσεως δώσει χώραν ὅ Βασιλεύς εἰς ὑπονοίας, ὦτι φατριαίζει μετὰ τῶν Ὕπουργῶν.
αὐτοῦ καὶ καταβιβάζει τὴν βασιλικὴν Αὐτοῦ ἕξισπρέπειαν.

Ἄλλως τε καὶ ἡ κοινὴ γνώμη, ἐνεκα τῶν ἁπατωχιῶν περι τὰς μεταχάς τοῦ Δαυίδου, ἐστὶ τοσοῦτον δυσμενῆς τῷ Ὑπουργεῖν, ὡστε οὐδεμιὰ πιθανότης ὑπάρχει, ὅτι μόλις ἐν ἑτος μετὰ τὴν πρώτην διάλυσιν, ἐστὶ τοσοῦτον δημοτικὸς ὑν ὁ Κ. Δεληγεώργης καὶ τοσαύτας παρέχειν ἑλπίδας εὐθαρσῶς ἀντιτείνων εἰς τὴν πίεσιν τῆς Γαλλίας καὶ Ἰταλία, ὑπὲρ τῆς Ἑταιρίας Σερπέρη, καταρθοῦσε ἐτὶ ταῖς νεοῖς ἐξολογίσεις μείξωνα τῆς ἀπὸ τῶν πέρυσι πλειονοψηφίας ἐν τῇ Βουλῇ.

Γ'. Ἡ ἀνοιχτήρια τῆς ἄδειαν ἐπις ἐλευθέρως ἔξοχολουθήσω. Ἐπινεύσαντος τοῦ Βασιλέως, πρὸς Θεοῦ, εἶπεν Ἀὐτῷ, μὴ παραδειγματισθῇ ἡ Υ. Μ. ἀπὸ τῶν ἐν Δανίᾳ νὸν συμβαίνοντων. Ὅθες τῶν πραγμάτων ἴμιοιξε, οἱ λαὸι ἑμῶς διαφέρουν. Ὁδε τὴν ὑπομονὴν, ὀδε τῆν πρὸς τὰ καθεστῶτα εὐλαβείαν ἔχομεν οἱ Ἑλληνες ὡς οἱ Δανοὶ. Οἱ Ἑλληνες ἔμενεν λίαν ζωηροὶ καὶ ἀνυπόμονοι, ὡς δ' οἱ πάλαι ἠμῶν πρὸγονοι νόμον ἔχων, «κατ' ἔναντι τὰς ἁρχάς», οὕτω καὶ ἰμεῖς δυσφέρως ἔχουμεν πρὸς Ὑπουργεῖν ὑπὲρ τῶν μεινα ἐν τῇ ἔξοψι. Ἀναλογισθῆτε, Μεγαλειότατε, ὅτι ἔνα τῆς Γαλλίας Βασιλέως Φιλίππος Λουκιδίκος ενέδιδε τὸ 1847 εἰς ἀλλαγὴν τοῦ Ὑπουργείου Γυναίκων, πᾶντως οὐ συνέβαινεν ἡ τοῦ 1848 ἐπανάστασις: ἀναλογισθῆτε ὅτι ἔνα τῆς Γαλλίας Βασιλέως Οθων ἐγκαίρως ἀντικατέσταται τὸ Ὑπουργείον Μισούλη, πᾶντως οὐ συνέβαινεν ἡ τοῦ 1862 νῦ ἡ τῆς 10 Οκτωβρίου. Ὅταν τὰ πάθη τὰ πολιτικὰ, μάλιστα δὲ ὅταν ἀπὸ τῶν ἀνωτέρων πολιτικῶν κύκλων διαδοθῶσαν εἰς τὰ πλήθη καὶ δὲν παρέχεται αὐτοῖς τὸ πρὸς λύψιν τῶν παθῶν μέσον διὰ τῆς ἀπολύσεως τῶν Ὑπουργῶν, κορυφώσωσιν οὕτως, ὑπάρχει φόβος ἐκρήξεως, ΣΑΡΙΠΟΔΟΥ Αὐτοβιογ. ἈΠΟΜΝΗΜΟΝ.
τὸ ἐνασυμα ἔθεντο ἤδη αἱ ἀντιπολιτευόμεναι ἐφημερίδες, ἐξ ὧν τινες συζητοῦσιν ἀπὸ μακροῦ ἤδη χρόνου τὰ ἀπὸ τῆς δημοκρατίας πλεονεκτήματα. Ἡ Υ. Μ. γινώσκει τά εἰμα φρονήματα, ὅτι ἀμερόληπτως διάκειμαι πρὸς τὰ παρ᾽ ἡμῖν πολιτικά κόμματα, καὶ ὅτι ὑπὲρ τοὺς λοιποὺς πολιτικοὺς ἦμων ἀνδρὰς διὰ τὸν Κ. Δεληγεώργην ἐνδιαφέρομαι, διὸτι διετέλεσε μαθητής ἐμός, ἐπομένως ὡς διδάσκαλος Αὐτοῦ σεμνοῦμαι, διὸ ὅ ἐν τῇ πολιτικῇ ἐπιστήμῃ μαθητής μου ἀνήγγη ἐις τὸ ἀνώτατον διὰ πολιτικὴν ἀξίωμα τῆς πολιτείας. Τὸ συμφέρον ὃμως τοῦ θρόνου ἐστὶ δι᾽ ἐμὲ ἀνώτερον πάσης ἀλλής σκέψεως.

Δ. Τὰ συμβάντα ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ἄποδεικνύουσιν ὅτι εἰσὶν ἐξημέρα τὰ πνεύματα, ἀτυχῶς δὲ καὶ ὅπως ἀδεξίως παρ᾽ ἡμῖν διεξάγονται τὰ πράγματα. Ἡ Σύγκλητος ἔδωκεν μοι ἤκουσεν ἂν ἀρχής, ὅτε τῇ ἑπτοῦ ἔνα λύσιμον ἡμένα τὸ ζῆτημα τῆς ράλγαγος δεχόμενοι τὸ αίτημα καὶ προσκαλοῦσις τοὺς φοιτητὰς ὅπως διὰ τὸν ἤμας δαπάνη προκαταβάλωσιν, οὐδόλως ἢ ξελίζει προμισύρησε τὸ πράγμα. Ἀλλα δὲν μοι ἤκουσεν, ἀνήγγηγε δὲ τὸ πράγμα εἰς τῷ Ὑπουργεῖον, ἐκεῖνο δ᾽ οὐχὶ σωφρονέστερον τῆς συγκλήτου ἐπιλήφθη αὐτὸν, ἐπαλιμβοῦσίς καὶ ἡ παλιμβολικὴ ἢ ὡς ὀλεθρίᾳ πάσης Κυβερνήσει, διὸτι προδίδει ἐλλειψεν φρονήσεως. Ἰδοὺ ςοῦ ἢ γαγεῖ τὰ πράγματα. Καὶ ὃμως ἔγραφε καὶ πρὸς τὸν Κ. Δεληγεώργην ἐγκαίρως εἶπον τὰ εἰκότα. Ἰσως δὲ καὶ πρὸς τὴν Υ. Μ. διεκλήθην.

Ναί, μοι ἀνηγγέθησαν, εἶπεν ὁ Βασιλεύς, ἕγραψεν πρὸς αὐτούς ὅτι ἐξακολουθεῖ ὃτε πάντως τὸ πρᾶξιν ἐγένετο ἀν διαδόθωσι περὶ ὑμῶν, γινώσκω ότι ὃς ξαναριστάται δὲν ἀναπάθεϊς ὑμᾶς. Προσέθετο δὲ καὶ ἄλλα περὶ τῶν φαναριστῶν ὁ Βασιλεύς οὐχὶ εὐνοικᾷ, ἀπὸ περιττῶν ἀναγράφαι ἢν.
με ἐνταῦθα, ὡς καὶ τὰς πολλὰς πρὸς ἐμὲ εὐνόους διαθέσεις Αὐτοῦ. Ἐπὶ τέλους εὐχαριστήσας μοι διὰ τὴν γνώμην ἣν ἔδωκα Αὐτῷ ἐπὶ μαχρὸν κρατῶν μου καὶ σφίγγων τὴν μετα ηὐχαρίστησι καὶ ἀπεχαρέτα με. Η συνδιάλεξις ἦμων αὐτὴ διήρκεσε τρεῖς τέταρτα τῆς ὁρας.

20 Ἰανουαρίου 1874. Σήμερον ἐτέλεσθη ὁ γάμος τῆς θυγατρὸς μου Χρυσηῆς μετὰ τοῦ Γεωργίου Μιστριώτου. Ὡ Θεὸς διαφυλάττετω αὐτοῦς ἐν ὑμνοφιλίᾳ καὶ βεβαιώσει πιστεύσει καὶ ἔπιθε αυτοῖς τέχνει καὶ πᾶν ἁγαθόν. Ἐγένετο ἐπὶ τὰς ἐμᾶς καὶ τῆς Αριάδνης εὐχάς.

16 Νοεμβρίου 1874. Σήμερον ὁρῶν Ι. Μ. Μ. έτεκεν ἡ Χρυσηῆς μου θυγάτριον, ὃ ἐδόθη τῇ τῆς προμήτεος Αριάδνης ὄνομα.

6 Ἰανουαρίου 1875. Σήμερον ἐπέραν τὴν Β' ἐκδοσίαν τῆς περὶ συνταγματικοῦ δικαίου συγγραφῆς μου. Έργον τριακοστετούς μελέτης κληρονομικῆς τῇ πατρίδι ἐν ἁπαθείᾳ πεποίησε, ὡς ἐπιστήμων τοῦτο ἐξειργάθη καὶ τὴν ἐπιφορημένην διηνεκῆ ἀποδέκτην, τοῦτ' ἐπερ ἀρχῆς μέχρι τέλους μαχρῶν τῶν συνταγματικῶν ταινίας καὶ διαφορών τούτων πολιτικομένων παθῶν ἐκράτησε, ὡς καὶ τῇ πατρίδι ἐκτιμήσει τοῦτο, μάλιστα δὲ μετὰ τὸν ἐμὸν θάνατον.

4 Φεβρουαρίου 1875. Ἐν τῇ χρονικῇ ἐπιστολῇ τῶν ἀνακτόρων λαθῶν με ο Βασίλειος κατὰ μέρος εἰπεῖ μοι· "Ἄπο τινος χρόνου αἱ ἐρημερίδες τῆς ἀντιπολιτευτικῆς Σάτια παρέχουσι πολλὰς ἐγκλήσεις. — Ἄδιαφροῦ, ἀπήντησα ἐκεῖν, διότι ἐπισταθής εἰς τὰς ἀρχὰς μου, πεποίησε καὶ εἶν τὸ ἀργὸν πάσης γνώμης ἣν ἐκφέρω, μάλιστα καὶ ἐπεὶ τὴν θυσίαν τὴν ἀξίωσα, ἄδιαφροῦ, σιωπῶ καὶ ἀφίμης εἰς τοῖς χρόνον, τὸν βέβαιου.
ἀνακαλυπτήρα τῆς ἀληθείας, νά μη δικαίωση. «— Τί φρονεῖτε; λέγει ὁ Βασιλεὺς, ὅτι πρέπει νά πράξω; ». — Νομίζω, Μεγαλειότατε, ὅτι ἐπὶ οὔδενι λόγῳ δὲν πρέπει νά ύποχωρήσητε πρὸς τὴν στασιάσασαν ἀντιπολίτευσιν, ἢς ἡ ἀπὸ τῆς 3 Δεκεμβρίου μέχρι τῆς 26 Ἰανουαρίου (ἡμέρας τῆς λήξεως τῆς βουλευτικῆς Συνόδου), ἀπόστασις ἐμματισμενα πάσαν ἐργαζάν τῆς Βουλῆς. Τὸ ἔνοχον ἐτέθη οὔσι, εἰς θέσιν ἕνα χρισίς τούς ἀποχωρήσαντας; ἡ Βασιλεία ύποχωροῦσα ἰθέλεν ἀποδάλει ἀπασαν τῆς ἐκτυρίτὴς ἀξιοπρέπειαν, ἀνά πάσαν δ’ ἠμέραν ἰθέλεν ἐπαναλαμβάνεθαι τὸ αὐτὸ παραγώγον. «— Δὲν φρονεῖτε; λέγει ὁ Βασιλεὺς, ὅτι πρέπει νά συγκαλεσθῇ ἡ Βουλῆ εἰς ἐκτακτὸν Σύνοδον; » — «Ὅχι: εἶπον ἕγω, αἱ ἐκτακτοὶ Σύνοδοι ύπολέτουσιν ἐκτακτὸν ἀνάγκην, ἐπομένως ἐκτακτοὶ Σύνοδος πρὸς ψήφισιν τοῦ πρωτοκολογισμοῦ καὶ τῶν φορολογικῶν νόμων, τούτεστι πρὸς εἴπερ τι καὶ ἀλλο τακτικὸν ἔργον, εἶναι δ’ τι παράλογον. Ἀλλως τε καὶ οὐδεμία πιθανότης ὑπάρχει ὅτι κατὰ τὴν ἐκτακτὸν Σύνοδον ἰθέλει προσέλθει ἡ ἀντιπολίτευσις, ταύτης δὲ μὴ προσέχομεν ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ἀπαρτίαν, ὡς δὲ τὸ Ἰτουργεῖον, καλέσαν ἐμὲ τε καὶ ἀλλους τῶν συναδέλφων μου εἰς συμβούλιον πρὸ ἐνός καὶ πλέον μηνὸς, ἔμαθεν, ἡ ἀπαρτία ἀποτελεῖται εἰκὸς τοῦ ἡμίσεως πλέον εἰς τοῦ ἔλοι ἀρίθμου τῶν Βουλευτῶν, τούτεστι καὶ τῶν μὴ νομοποιηθέντων διὰ τῆς ἔξελεγχες ὡς καὶ τῶν ἀποδιωσάντων κλπ. ὑπολογιζομένων». — Τὸτε τί ποιηστέον; λέγει ὁ Βασιλεὺς.» — «Ἄρῃσαι τὰ πράγματα ὡς ἔχουσι μέχρι τοῦ προσεχοῦς Ὁκτωβρίου, δότε πρέπει νά κληθῇ ἡ Βουλὴ πρὸς τακτικὴν Σύνοδον. Κατ’ ἀνάγκην δέ, νά ἐξακολουθήσῃ μέχρις ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἡ διὰ Βασιλ. διατ. ἐκτανα ὡς μὴ ψηφισθέντος τοῦ πρωτοκολογισμοῦ ὑπολογισμοῦ».
σμοῦ ἐξ ὑπαιτίότητος τῆς ἀποδράσεως τοῦ Βουλευτηρίου ἀντιπολιτεύσεως». «— Τὴν γνώμην ὑμῶν, λέγει ὁ Βασι-
λεὺς, ἀνεκοινώσατε τῷ Ὑπουργεῖῳ; — Μάλιστα, Μεγα-
λειότατε, ὁ Κ. Βουλγαρχὸς συνεβουλεύθη με, οὐ μόνον δὲ
ταῦτα τῷ εἶπον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα, μάλιστα δὲ τὸν
ἀπέτρεψα, διαρκοῦσῃ ἐτὶ τῆς Συνόδου τῆς Βουλῆς, ν’ ἀπο-
πειράθη τὸν σχηματισμὸν ἀπαρτίας ἀλλίως παρ’ ὅπως τὸ
Σύνταγμα κελεύει, διότι, κατ’ ἐμά, πᾶσα ἕναντία πράξεις
τῆς Βουλῆς ἐν μὴ νομίμῳ ἀπαρτίᾳ ἔσται ἀντισυνταγματική.
Εὐτυχῶς μέχρι τοῦτο τὸ Ὑπουργεῖον συνεμορφώθη πρὸς
τὴν γνώμην μου· τα πράγματα εἰς μακρυμνᾶται κατὰ τῆς
ἀντιπολιτεύσεως, θεόν καὶ ἡ κοινὴ γνώμη ἐκφράζεται κατ’
αὐτής, εἰδε μέχρι τέλους ἐξακολουθῆσῃ τὸ Ὑπουργεῖον τὴν
αὐτὴν πορείαν ἀποτρέπομενον πεντάς παρακείμενον ἐναντίου μέτρου». — 'Ενταῦθα ἔληξεν ὁ μετὰ τοῦ Βασι-
λέως διάλογος.

19 Μαρτίου 1875. Τὸ Ὑπουργεῖον παρὰ τὴν ἐμῆν
γνώμην διὰ τοῦ ἀπὸ 12 Φεβρουαρίου Βασ. διατ. συνεκα-
λεσε τὴν Βουλὴν εἰς ἐκτακτὸν Σύνοδον διὰ τὴν 5 Μαρτίου.
Ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης μέχρι σήμερον μὴ κατορθωθείσης
τῆς κατὰ τὸ Σύνταγμα ἀπαρτίας, σήμερον προέβη ἡ Βουλὴ
eἰς ἅθεμα ὑπολογίσασα εἰς ὄρισμόν τῆς ἀπαρτίας μονὸν
τῶν ἀρίθμων τῶν Βουλευτῶν ἄλοιποι αἱ ἐκλογαὶ ἦσαν ἐκλε-
λεγμέναι· οὕτω δ’ ἀντὶ ἐπὶ 96 ὀρίσε τὴν ἀπαρτίαν ἐπὶ 89,
Εὐρεθέντων δὲ παράνομων 92 προέβη εἰς νομοθετικὰς ἐργα-
σίας. Φοβοῦμαι δὲτὶ ἡ παράτολμος αὐτὴ τοῦ Βουλευτικοῦ
πράξεις θέλει μετατρέψει τὴν κοινὴν γνώμην κατ’ αὐτοῦ.
Ἄλλα τότε, ἂς ἐφηται, αἱ ὁρία συμβουλαί μου δὲν ἐιση-
κουσμήσαν.

20 Μαρτίου 1875. Σήμερον ἐπέτειον τῶν γενεθλίων
της Χρυσηδός άνεμεύθην ἀπὸ τοῦ θείου βαπτίσματος τὴν ἐγγόνην μου, πρὸς τὴν ὑποίκε ἐδώκα τῆς προσφώνοις προ- μητορός τῆς τὸ ὄνομα «Ἀδριάνη». S Ἡμέρα 1875. Ὁ λύγνος φωτίζει, εἰ ἐμοὶ ἠδύνατο καλῆσαι ἐλεγέν ἃν οἷα αὐτὸς πᾶσχει ἐκ τῆς φλογὸς μεγάλα κακά ἐπ' ἠγαθῷ ἐκείνων οὗς φωτίζει.

16 Ἡμέρα 1875. Χθες τὸ ἐσπέρας περὶ τὴν 9 μ.μ. ὤραν ὃ ἐν ὑπηρεσίᾳ ὑπασπιστῆς τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλείως ἐκάλεσε με ὅπως σήμερον μεταβῶ παρά τῇ Α.Μ. Καὶ δὴ ἐδέχθη με ὅ Βασιλείως τὴν 1 μ.μ. ὥραν, δεξιώθηκα μὲ δὲ καὶ εἰσαγαγόν ἐν τὸ τρίτον ὑπὸ τῆς εἰσόδου ἄδωμάτων ἐνα μὴ ἀκουσθῇ ὑπὸ τῶν συνελεύσιμοι ἡμῶν, ἡ ἐκτὸς τοῦ λόγου ὑπὲρ ἑξῆς. Ἡ ἐπιθυμία ν' ἀκούσω τῆς γνώμην σου ἐπὶ τῶν ἀκολουθῶν ζητημάτων. Πῶς θεωρεῖς τὴν κλήσιν τοῦ Κ. Ἰερικοῦ ἐς τὴν προσωπογράφα; Ἡ τὸ συνταγματική ἡ πράξις τοῦ Ἡποργείου νὰ θεωρηθῇ ὡς ἀκύρους τοὺς ὑπὸ τῆς Βουλῆς φημιζόμενας νόμους καὶ ὑπ' ἑμοῦ κυρωθέντας καὶ δημοσιευθέντας; Πῶς πρέπει νὰ πολιτευθῶ πρὸς τὴν νέαν Βουλὴν; Ἐὰν καὶ αὐτὴ καταμερισθῇ εἰς πέντε ἤ ἐξ κώματα ἀσυμβίβαστα πρὸς ἅλλα διὰ τῶν ἀναδείξων πλειονοψήφους κυβερνήσιν πρέπει ἄρα γε πάλιν νὰ δια- λύσω τὴν Βουλὴν;" 

Πρὸς τὰ ἐρωτήματα τύχα, Μεγαλειότατε, εἶπον ἐγώ, θέλω ἀπαντήσει μετὰ τῆς συνήθους μοι παραρτίσας, ἢν, ὡς μιρία ἐδωκέ μοι δείγματα, ἢ Υ. Μ. ἀγαπέ. Καὶ ἐπὶ τοῦ Ἡποργείου Δελτηγεώργη, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ Κ. Βουλγαρῆς ἡμῶν γνώμης ἐνα μὴ δοθή διάλυσις Βουλῆς, διότι ὡς καὶ τότε εἶπον τῇ Υ. Μ. ὁ μόνος ἔσω τρόπος ὅπως συνετισθῶ- σιν οἱ παρ' ἡμῖν πολιτευόμενοι εἶναι ν' ἀρίστη αὐτοὺς νὰ διαπληκτισθῶσιν ἐν τῇ Βουλῇ δήλωσάς της Υ. Μ. ἐρ'
άπαξ, ὅτι καὶν δεήση ἀνά πάσαν ὑμέραν νὰ σχηματίζηται ὑποργείον, κατὰ τὴν ὑποδηλουμένην ἐν τῇ Βουλῇ πλειοφορησίαν, θέλει τὸ πράττει, οὐδέποτε δήμως θέλει δώσει διά- lureis Βουλῆς. Συγχωρήσατε μοι Μεγαλειότατε νὰ πιστεύω, ὅτι εἰς ἐξ ἀρχῆς τὴν γνώμην μου ταύτην ἀπεδέχετο ἡ Υ. Μ. ἤθελεν ἐξαναγκάσει τὰ κόμματα νὰ συγχωνεύσωςν εἰς δύο μόνα πολιτικά συστήματα, τὸ μὲν πρὸς τὴν πρόοδον τε- νον, τὸ δὲ τὴν μονιμότητα ἐκπροσώπου, διότι ταύτα μόνα εἰσὶ φυσικά, ἀναγκαία, συνταγματικά. Ἀλλως ἐμοὶ ἔκρινεν ἡ Υ. Μ. ἦτες καὶ τὴν ἐτέραν μου γνώμην δὲν εἰσήκουσεν, ἀλλὰ ἐνέδωκε πρὸς τὸν Κ. Βουλγαρχία καὶ συνεκάλεσε τὴν ἐκταχτον Σύνοδον τῆς Βουλῆς, δι' ἣς τοσοῦτον ἐξετρα- γύνθησαν τὰ πράγματα ἄνευ λόγου καὶ ἄναγκης. Εὐτυχῶς ἐμοὶ ἡ σύνεσις τῆς Υ. Μ. ἀπεδέχατο δύο ἄλλας μου γνώ- μας, τὴν μὲν, ὅτι βασιλικῶς ἐνέδωκεν εἰς τὴν κατὰ τὸν ὑποργείον Βουλγαρχία ἐξεγερθεῖσαν, δὲν ἐξετάζω πῶς, κοι- νὴν γνώμην, τὴν δὲ, ὅτι ἐκάλεσε τὴν συμμαχήσασαν πρὸς ἐξαρπαγὴν τῆς ἐξουσίας ἀντιπολίτευσιν καὶ διὰ τοῦτο ἀπο- στάσαν τῶν συνεδρίσεων τῆς Βουλῆς. Καλέσαν ἡ Υ.Μ. τὸν Κ. Τρικούτην εἰς τὴν Κουβέρνησιν ἐναργῶς ἀπέδειξεν, ὅτι ως βασιλεὺς δύνασθε νὰ συγχωρήσητε τοὺς παραλυ- τήσατες τὸ πρόσωπον τῆς Υ. Μ. ως οἱ Κ.Κ. Τρικούτης καὶ Λομβάρδος, οὐδέποτε δήμως ὑπενδύετε εἰς τοὺς διὰ τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τοῦ Βουλευτηρίου κωλύσαντας τὴν κανο- νικὴν λειτουργίαν τοῦ Συντάγματος. —Μάθετε καὶ ἐν ἄλλο, διένοιξε μὲ ὁ Βασιλεὺς, ὅτι ἡ τρικέφαλος ἀντιπολίτευσις ἐκ παντὸς πρόπος ἐκώλυσε τὸν σχηματισμὸν ὑποργείου ὑπὸ τοῦ Κ. Κουντουριώτου —Τοῦτο, εἶπον ἐγώ, ἔτι μᾶλλον ἐξαίρει τὴν ἀμνηστίαν τῆς Υ. Μ. διότι ἀποτυχόσα ἐν τῷ Κ. Κουντουριώτῃ προϋπήρχε, παρὰ νὰ ταπεινώση τὸ
Στέμμα ἐνώπιον τῆς ἀντιπολιτεύσεως, νὰ δείξῃ μεγαλο-
φροσύνην ἄντος βασιλικῆν καλέσατα τοῦ Κ. Κ. Τρικούπην
καὶ Λομβάρδον παρ' Ἀὐτῇ.

Ὡς πρὸς δὲ τὸ δεύτερον τῆς Ὕ. Μ. ἐρώτημα λέγω,
ὅτι ἀπορῶ πῶς ὁ Κ. Τρικούπης ἀξιών, ὅτι ἐστὶ κάτοχος
tῆς τοῦ συνταγματικοῦ δικαίου ἐπιστήμης, ἐνόμισεν ἐαυ-
τὸν διδακασμένον ἢν θέσῃ κατὰ μέρος νόμους ψηφισθέν-
tαι ὑπὸ τῆς Βουλῆς καὶ κυρωθέντας ὑπὸ τοῦ Βασιλέως, καὶ
τοῦτο ἐνώ οὐδ' αὐτή ἢ νομοθετικὴ ἔξουσία ἔχει τὸ δικαίωμα
tὸν ἀπαξ̄ γενόμενον νόμον ν' ἀρ. Ῥώση, ἀλλ' ἐκείνο μόνον
ἔχει, διὰ νέου νόμου νὰ καὶ ἁργή σῇ τὸν πρότερον· τοῦτο
dὲ καὶ λογικῶν, καθόσον οὐδές δύναται τὸ ἀπαξ̄ γεγενι-
μένον ποίησαι ἄγεννητον. Ἡ ἐλλ. παράλογος καὶ ἀντι-
συνταγματικὴ αὐτή πράξει τοῦ ὑπουργείου Τρικούπηθε θέλει
καταχριθή νυστηρᾶτα, ἕαν μὴ ὑπὸ τῆς προσεχοῦς Βουλῆς
πάντως ἰδιῶς ὑπὸ τῆς ἱστορίας, ἔστω καὶ νὰ ἐπηνέθῃ ἐν τῷ
σημερινῷ ἐξερευνητικῷ τῶν παθῶν, παθῶν ἀπερ καὶ φατρίακ…
μετέδωκαν εἰς τὰ πλήθη, τὰ ἀλλως καὶ ἰδιως ἀμαθῆ τῶν
δρῶν τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης. Ὅ. Τ. Μ. διόμως λίαν κα-
λῶς ποιοῦσα ἐνέδωκεν εἰς τὴν παράλογον ταὐτήν τοῦ ὑπουρ-
γείου ἀπαίτησιν ἀφείσα αὐτῷ ἀπασαν τὴν εὐθύνην τῆς
πράξεως ταῦτης, καλῶτοι εἰῶν μὴ ἐνδοῦδε καὶ ἀπετύχακεν
ὁ σχηματισμὸς τοῦ ὑπουργείου Τρικούπη, ἤθελεν ἓως
ἐξαναγκασθή ἢν καλέσῃ εἰς τὴν ἐξουσίαν τῆν ἀντιπολι-
tευσιν, ὑπὲρ οὐδόλους συνέφερε, δι' οὓς ἄρτι ἐξεθέμην λόγους
πρὸς τὴν Ὕ. Μ.

Μένει μοι τὸ τελευταῖον ἐρώτημα, πῶς πολιτευτέον
πρὸς τὴν νέαν Βουλήν καὶ ἢν πρέπει νὰ δοθῇ καὶ ταύτης
dιάλυσις, ἐν ἡ περιπτώσει τὸ πολυάριθμον τῶν κομμάτων
ἡθελε καταστήσει ἄδυνατον τῇ πλειονοψηφία. Ἡ ἐπ'
έμοι ἐπανέργομαι Βασίλειοι, εἰς τὴν ἀμετάτρεπτον ἵδεαν μου, ὅτι ἡ Τ. Μ. καὶ ἀνά πάσαν ἡμέραν ἂν ἐξαναγκάζηται εἰς κλήσιν νέας κυβερνήσεως, δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ἐνδώῃ πρὸς διάλυσιν Βουλῆς. Ἀφετε, ἀφετε αὐτὴν νὰ κατατρι- δηται εἰς ἀντεναλήσεις προσωπικάς, ἡ Βουλή καὶ μόνη αὐτὴ ἥλει ταπεινωθῇ, ὅ ὅ λαός ὅρων τὸν Βασίλεα τοῦ ἀπαθῆ ἀμα καὶ ἀμερόληπτον ἔκαθη τῶν συμβαίνοντων ἥλει ἐν- νοησία, ὅτι οὕτω ἡθικὴ οὕτε ἀρχαὶ πολιτικαὶ ὑπάρχουσιν ἐν τοῖς πολιτουμένοις, ἡ ἀνάγκη τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος γενήσεται κατάδηλος, καὶ τότε ἀντὶς ὃ λαός ἥλει τείνει ἵκετρησιδὸς πρὸς τὸν Βασίλεα τὸν χείρας ὅπως ἐξαγάγη ἀυτὸν τὸν χάος ὅς ὅ τα μικρά πάθη τῶν μικρῶν πολιτικῶν τοῦ ἄγουσιν αὐτῶν. Ἡ ἡμέρα αὐτῇ δὲν εἶναι μακράν, ἔχει δὲ, ὅτι ταῦτην φοβοῦνται οἱ πολιτευόμενοι, ἐκ τοῦ μεγάλου πατάγου καὶ τῆς κατ' ἐμοῦ ἐξαναγομένης καταφορᾶς, ἢν ἢγειρεν ἡ δημοσίευσις τοῦ περὶ ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος μέρους τῆς συγγραφῆς μου. Οἱ ἐν Ἑλ- λάδι πολιτευόμενοι εἰσὶν οἱ μόνοι ἐν τῷ κόσμῳ ὡς ἐπάγ- γελμα ἔχουσι τὸ πολιτεύεσθαι, διότι εἰ τις ἡρώτα τὸν Γλαδστωνᾶ τὸν Δέρβυ, τὴν Θερήσ, τὴν Τινα τῶν ἄλων παρ' ἄλλους συνταγματικοὺς κυβερνημένοις ἐθνοึกσι πολιτικῶν, ὥστοιν ἑξαφανθοῦν καὶ ἔχουσιν ἔργον, ἢθελε παρὰ τοῦ μὲν ὀκούσι, ὅτι ἐστὶν ἱστορικός, παρὰ τοῦ δὲ ὅτι γαϊδοτή- μον ἢ φιλολόγος, ἢ δικηγόρος, ἢ εἰ τι ἄλλο, οἱ δὲ παρ' ἡμῖν πλεῖστοι ἕλως ἀμοίρα παιδείας καὶ πολιτικῶν γνώσεων νομίζουσιν, ὡς εἰρωνικῶς περὶ τῶν τούτους ὁμοίων συγχρόνων τοῦ ὁ Πλάτων ἐλεγεν, ὅτι, «ἤγουνται κατὰ πάντα σαφέστατα πασῶν ἐπιστημῶν ταύτην εἰλη- φέναι».

Ἀρίστα, εἶπεν ὁ Βασίλειος, τοὺς ἐχαρακτήρισας, ὅτι
ἐπάγγελμα ἔχουσι τὸ πολιτεύεσθαι, καίπερ δ᾽ οὖθε τὸ παράπαν τὴν πολιτικὴν ἐπιστήμην σπουδάσαντες ἀξιοῦσι νὰ διώσωσι εἰς Σὲ τὸν εἰς τὴν σπουδὴν τῆς ἐπιστήμης ταύτης γηράσαντα καὶ τόσους τόμους περὶ αὐτῆς συγγράψαντα μαθήματα πολιτικῆς ἐπιστήμης, καὶ δὴ τῆς τούτων ἀθενείας μετέλαβον καὶ ὁ Καθηγηταὶ τῆς νομικῆς Σχολῆς συγγράφαντες μίαν πράξιν παράλογον καὶ ταύτην χωρὶς νὰ προσκαλέσωσι Σὲ τὸν εἰδίκου Καθηγητὴν τοῦ Συνταγματικοῦ δικαίου.

Καὶ τοῖς; Μεγαλειώτατε, εἴπον ἐγώ, ἢβελετε ὡστε τοι- αὐτή πράξις νὰ συνταγθῇ συμπράττοντος καὶ ἐμοῦ; Ἰσα ἢσα γνώσικοντες οἱ Κύριοι οὕτοι, ὃτι ἐγὼ παρὴν ἦμελον τοῖς παραστήσει τὸ ἀτοπον, δὲν μ᾽ ἐκάλεσαν. Ἀλλή ἡ ἀντισυνταγματικῆ ἀὐτή πράξης τῶν ἐξήντισε καὶ ἐμοῦ τὴν ὑπομονήν, διότι πέντε ὅλους μῆνας ὑδριζόμενος κατηγο- κώτατα ἐσιώπων, ἔλυσα δὲ τὴν σιωπὴν ὅτε εἰδὼν τοὺς ἀν- θρώπους τούτους πρὸς σκοπὸν καθαρῶς δημιουργίας ἐπι- θεμένους κατὰ τῆς Βασιλείας. Τότε ἔγραψα καὶ ἀπέδειξα τὸ μωρὸν καὶ ἀντισυνταγματικὸν τῆς πράξεως τῶν, οὐδὲν δ᾽ ἐτέλεσαν ν᾽ ἀπαντήσωσιν.

Οἱ φαναριώται, εἴπον ὁ Βασιλεὺς, δὲν τὰ βάλλουσι μ᾽ ἐσὲ εἰς τὸ φανερὸν, ἐν κρυπτῷ ὄμως Σὲ διαβάλλουσιν.

Καὶ μήπος ἀγνοῦ τοῦτο, εἴπον ἐγώ, εἴκοσι καὶ ἔννεα ἢτα νῦν ἀξιοῦμαι τοῦ μίσους των, ἡ μοχθηρὰ αὐτῇ ἐκ τοῦ Βυζαντίου συμμορία ἀποκηρύσσα ἐν Ἐλλάδι διέφερε τῶν τόπων τοῦτον, ἀντιπάθην ἐκπαλαι καὶ ἀυτῆς, ἡγώνισθην ἐκτὸς, ἀνυγώς ὄμως πάντες μόνος, ἡ ἡλικία μου ὄμως προβαίνει καὶ ἐγὼ ἀνάγκην ἡσυχίας, διατήλωτον, Μεγα- λειώτατε, ἐπιμένετε νὰ μὴ δώσω τὴν παραίτησίν μου, ἀροῦ σωδεμίαν ἐγὼ τῆς θέσεως ταύτης ἀνάγκην;
Μήπως καὶ ἵνα δὲν πᾶσχω; διέκοψέ με ο Ἡσύλλος. Ναί, Μεγαλειότατε, δὲν ἁγνοῦ ὅτι τὸ στέμμα τῆς Ἐλλάδος εἶναι στέφανος; εἰς ἀκανθῶν, ἀλλ’ ὅποιαν δέξαν θέλει περιβάλει τὴν Ἥ. Μ. καὶ τὸ βασίλειον αὐτῆς γένος, ἢ δ’ ἴμων εὐδαιμονήσασα Ἕλλας, ἀλλ’ ἔμοι τῷ πρεσβύτῃ διατὶ ὑπετάξατε νὰ μὲν ἐγκρότῃ καθηλωμένος εἰς τὴν θέσιν τοῦ Καθηγητοῦ; Διακινδυνεῖ ὅτι ὁ νῦν Ὕπουργός ὑπεβάλε τῇ Ἦ. Μ. πρότασιν περὶ ἀπολύσεως μου ἀλλ’ ἡ Ἦ. Μ. δὲν ἴδεντε ἐν τῆς ὑπογράφῃ.

Δὲν εἶναι ἄληθες, εἶπεν ὁ Ἡσύλλος, διότι οὐδὲ λόγος ἐγένετο.

Αυτόν, εἶπον ἔγω, παρακαλῶ γονυκλιτῶς τὴν Ἦ. Μ., ὅπως ἄμα ὁ Ὕπουργός Σῆ ὑποβάλη τοιούτον διάταγμα τὸ ὑπογράφῃ.

Δὲν θὰ τὸ κάμη, εἶπεν ὁ Ἡσύλλος, διότι γινόμενοι ὅτι ἄμα γείνη αὐτῇ ἢ ἀρχῇ, θέλουσι παυθῆ ἄλλοι ἐπτὰ, οὕς ἤθελον νὰ παῦσω ἀμέσως ὅτε μοι ὑπέβαλον διὰ τοῦ Σύντου τὸ ἐγγεργόν τῶν ἐκείνω. Τὸ λέγεις, καλῶς ἐπιράξα ἑπιστρέψας αὐτοῖς αὐτὸ ἐσφραγισμένον.

Τὴν δικαιολόγησιν τῆς Ἦ. Μ. εἶπον ἔγω, ἐπικότει ὁ δημοσιευθής ἔλεγχος μου, ὅστις ἔτι μᾶλλον ἤρεθησα τὴν κατ’ ἔμοι λύσαν τοιούτως.

Ἀφοῦ ὑβρίζουσι τὸν Ἡσύλλα τοὺς, θέλεις Σὲ νὰ μὴ ὑβρίζωσιν;

Οὐ μόνον τὸν Ἡσύλλα, εἶπον ἔγω, ἀλλʼ καὶ αὐτῆς τὴν Ἡσύλλας μὴ ἀποκαλυπτόμενοι ἐνώπιον αὐτῆς, ἐνὶ καὶ πρὸς ἰδιώτικα χυρίαν τὸ τοιοῦτον ἤθελεν εἰσθανὰ ἄγενες.

Ἀλλὰ τὶ περιμένεις, εἶπεν Ὁ Ἡσύλλος παρ’ ἀνθρώπων ἄνευ ἀνατροφῆς, οὕτως νομίζουσίν ὡς μέσον ἀντιπολιτεύ-
σεως εἰς τὰ γεύματα καὶ εἰς τὰς ἐσπερίδας ἐν τοῖς ἀνακτόροις καλούμενοι νὰ μὴ ἔρχονται.

Καὶ ὅμως, εἴτεν ἐγὼ, προσκαλούμενοι ν' ἀναλάβωσιν ὑποτρηγεῖν τετραποδῆτα ἀνέρχονται τῆς κλίμακος τῶν ἀνακτόρων. Ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Φιλήμων ὁ δημοκρατικός ἐν τῇ προχθεσινὶ φύλλῳ τοῦ «Διόνος» δῆλοι ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ γείνῃ Ἰπποτῆς, ἀλλ' ὅπως τὸ ἐννοεῖ, ἕαυτ' ἔμως ποτὲ κληθῇ καὶ ὅτες, ὥς ἐκλήθησαν νῦν οἱ δημοκρατικοὶ Τρικυότης καὶ Λουβάρδος, παρακαλῶ τὴν Ἰ. Μ. νὰ τὸν ἕμιῃ νὰ ἐπαναλάβῃ δις τὴν ἐν τῷ ὑποτρηγικῷ ὑπὲρφρασιν ὅτι «θέλει φυλάξει πίστιν πρὸς τὸν Συνταγματικὸν Βασιλέα», ἵνα μὴ ἐξελθὸν τοῦ Ἰπποτῆς ἐπιτῆ, ὅτι τὴν φράσιν ταῦταν παρέλθειν, ὅτι ἐποίησε restriction mentale ἰσούθητικῷ τῷ ὁμόφω.

Ωραία! ἀξιόλογα! εἴπεν ὁ Βασιλεὺς διαχυθεὶς εἰς γέλωτα, εἴτε δὲ προσέθετο, τῷρα οἱ ἅγιοι φιλελεύθεροι θέλουσι Σκε εἴπεται αὐλικόν.

'Εγὼ θέλω ἐπικαλεσθῆ τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν τούτων, ἐν ὅτι αὐτὸς εἶχον ὑπηρεσιάν ἐν τῇ αὐλῇ μὲ εἰδὸν ποτε. 'Εγὼ οὖν εἰς τὰς προσκλήσεις ἔρχομαι τῶν χειροπηλαμάτων, τῶν χορῶν, τῶν ἑσπερίδων, ἔρχομαι μόνον ὑπάκους ἡ Ἰ. Μ. μοι ἀποδίδῃ τὴν ἐξωθον ἑκάτην ἵνα μὲ καλέσῃ εἰς ἰδιαίτερα συνδιάλεξιν, καὶ ὁμολογήσῃ ὅτι μεθ' ἐλθὴν τὴν τριακονταπενταετῆ μελέτην μου ἐπὶ τοῦ συνταγματικοῦ δικαίου δὲν ἦν ἰδιοφασία εἰςτε νὰ λύσω τὸ διμερὲς τοῦτο πρόβλημα μα' «ἐὰν δυνατὸν ἡ Ἑλλάς νὰ κυβερνήῃ ἀνευ συνταγματικοῦ; Κι ὅτου ἀδύνατον, πῶς ἐσται δυνατὸν νὰ κυβερνήῃ συνταγματικῶς;» Τρώντι, εἴπεν ὁ Βασιλεὺς, ἀλλ' ἄση γελοιοθύμωμεν ἀμφότεροι ὅπως κατορθώσαμεν τὸ δεύτερον, χῦν μὲν διδάσκοντο καὶ συγγράφον, ἑγὼ δὲ κυβερνῶν συνταγματικῶς.
τὴν Ἑλλάδα, ἢν ὑπεραγαπῶ. Καὶ ταῦτα εἰπὼν δοὺς μοι τὴν δεξὶάν ἔδωκε τὸ σημεῖον τῆς ἀποχωρήσεως. Ἡ συνεντευξίς αὐτὴ διήρρευσεν ἀχριθίς 48 λεπτά τῆς ώρας.

6 Ιουνίου 1875. Πρὸ ὀλίγης ώρας ἔγνωστοποιήθη μοι ἡ ἀπὸ τῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Καθηγεσίας ἀπόλυσις μου. Ἐκβάλλομαι λοιπὸν τὸ δεύτερον τοῦ Πανεπιστημίου οὐχὶ συκοφαντηθεὶς ὡς τὸ πρῶτον καὶ ἀπαιτήσει βασιλίδος, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐκλυσίν τῶν κοινωνικῶν ἡμῶν ἤθων!!! Ἐπέχω πάσης ἀλλης ἐξηγήσεως, διότι ἐν βραχεῖ ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ διαδεξομένου με ἡ κοινωνία διαγνώσεται τῶς οὗτος ἀνεργικήθη ἐπὶ τὴν πανεπιστημιακὴν ἐδραν.

Πιστεύω εἰς τὸν Θεὸν ὅστις ἔστιν ἡ ἀλήθεια, ἡ δ᾽ ἀλήθεια ἐστὶν ἄνωτο τὸ δίκαιον· ἐπειδὴ δ᾽ ἡ ἐμὴ συνείδησις ἑβαιοὶ με, ἔτι ἀείποτε κατὰ τὸ δίκαιον ἐπολυτεύθην, ἡ ἀλήθεια πάντως προβῆσθαι εἰς φῶς, ὡς δ᾽ ἡ πρώτῃ ἀπὸ τῆς καθηγεσίας ἀπόλυσις ἀπέβη μοι εἰς ἀγαθόν, οὕτω καὶ ἡ νῦν. Πέμπω ἐπὶ τὸν Θεὸν καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ συμβαίνοντα μοί ἀποδέχομαι ὡς εὐεργεσίας· οἶκεν καὶ τὰ νῦν ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἀνθρώπων κατ᾽ ἐμοὶ τεκτητέντα (ἐπὶ μονὴ τῇ διαφορᾷ ὅτι πάλαι μὲν ὡς ἀντιβασιλικὸν πρὸς τὴν Βασιλισσὰν ἸἈμαλίαν διέβαλον, νῦν δ᾽ ὡς μισελεύθερον πρὸς τοὺς ὑπάλληλους), ἀποδέσσονται εἰς ἐμὴν δέξαι, κατασκούν· ὅτι τῶν ἐχθρῶν μου. Ποσάκις ἔδωκα τὴν ἀπὸ τῆς Καθηγεσίας παραίτησίν μου ἀστυνόμους νὰ συγκαλῆσαι μετὰ κατηλών τῆς ἐπιστήμης, οἰνίνες, διερθυρμένοι αὐτοῖς, διέφθειρον τὴν νεολαίαν, ὑπὸ δοκιμάσεις τῆς ἡμιμάθειας διὰ τῆς παραλυσίας τῶν σπουδῶν, παρ᾽ ἅξιαν τὰς ἐξετάσεις διεξάγοντες, ἀλλ᾽ ἡ παραίτησις μου οὐδέποτε ἔγνωσεν ἐκ τῆς ἐπιτάχθην δ᾽ ὑπὸ τοῦ Βασιλέως ἐπίτηδεις ἂν, διὸ ἐδήλῳ τῆς Α. Μ. ἢ νὰ μέγαν Καθηγητής. Ἑμενὸν λοιπὸν ὅπως ὑδρισθῶ
διὰ παύσεως, ἣν ὁ Βασιλεύς ἐπιμόνως ἠρνεῖτο ὑπογράψαι, τὸ δ’ ὑπογραφέων ἐπέμενε πρὸς ταπείνωσιν τῆς Βασιλείας, ἐμὴν δὲ ὤριν. Ἡ θετική ἐπαναστρέφει ἐπὶ τοὺς ὑπογραφοὺς, μᾶλιστα δὲ τὸν Πρέσεδρον τούτων τὸν ἔποικόν λόγῳ, αὐτῷ προσωπικῶς, ὑπὲρ τοὺς λοιποὺς ἐπιμείναντα ὡςς σέρη ἐς τὴν θέσιν μου ἐκεῖνον ὃν γινόμεν ἦν κοινωνία πᾶσα διὰ τῶν πρὸς τὸν Τρικούτην συνδέεται σχέσεως. Φαν- καρίτου προθυπορρητοῦντος ἡ φαναριστικὴ κοιμωμα τής ἐξακολουθήσει μεχρισοῦ τὸ ὅλον συμπληρωθή δράμα. Καὶ ἐμὸς ὁ Ἐλληνες, μεθ᾽ ὅσα περὶ φαναριωτῶν ἐλέγχησαν καὶ ἐγράφησαν, εἰσῇ δὲν ἐγνώρισαν τοὺς φαναριώτας, πότε διανοηθήσονται οἱ ὁφθαλμοὶ τῶν;
Οὐδέλαυς ἐπὶ τῇ ἐξέδω μου ἁγάλλω, λυποῦμαι δὲ μό- νον διὰ τὴν ἀτίμον τῆς ἀπολύσεως μου ἀφορμῆς. Ἡγὼ ἀπε- λύσῃ, δὲ γρόνος δικαίωσε με.
14 Σπετ.εμβρίου 1873. Προχθές 11 τοῦ μηνὸς ἐπανηλθὼν μετά τῆς Ἀριάδνης καὶ τῶν δύο θυγατέρων μας Ἀντωνίνης καὶ Πηνελόπης ἐκ τῆς ἐπὶ τρίμηνον διαρκεσά- σης περιοδείας ἡμῶν εἰς Ιταλίαν, Ἐλβετίαν, Γαλλίαν καὶ τὴν μεσημβρινὴν Γερμανίαν, ἦτοι Μόναχον καὶ Βιέννην.
28 Σπετ.εμβρίου. 1873. Θεί μου! Ὅ Θεάς Σου λόγος ἐγνίσθη τὴν ψυχήν μου. Συγκυρωμένο τοίς εὐθύροις μου, ἐὰν δὲ Σὺ θελήσῃς δὸς με εὐχαριστᾶς ὡςς δεῖξαι αὐτοῖς ὡτι παρέσχον αὐτοῖς συγκινημένην ἁγιοθυμοῦν αὐτούς.
3 'Οκτ.ν.ρίου 1873. Κληθεῖς ὑπὸ τοῦ ἐν ὑπηρεσίᾳ ὑπασπιστοῦ τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως μετέδθη εἰς τ’ ἀνάκτορα τῆν 12 μ. μ. ὑδαν. Μετὰ τὴν συνθήκη δεξίωσιν ὁ Βασιλεύς καθίσαι παρὰ τὸ γραφεῖον τοῦ εὐμενῶς προσ- εκάλεσε μὲ ἑνα καθεσθὼ ἐπὶ τοῦ πλησίον τοῦ ἀνακλίντου. Πορευόμενον τῷ Βασιλεῖ διὰ τὴν ἐπιμονήν ἢν ἐδείξειν ἑνα
μὴ ὑπογράψῃ τὴν ἀπόλυσιν μου προσθεις ὅτι ἐν τῶν ἀνακοινώσεως ἃς κατ᾽ ἐντολὴν τῆς Α. Μ. ἔποιησέ μοι ὁ Κ. Καλλινάκης Ιδιάτερος Αὐτοῦ Γραμματεὺς μέγα ἐτι δείγμα τῆς πρὸς ἐμὲ Βασιλικής Αὐτοῦ εὐνοίας ἔλαβον, ὄφειλεν δὲ κἂν παρακαλέσας Αὐτὸν ἵνα τὴν ὑπογράψῃ, καθότι τῶν ὑβριστῶν τῆς Βασιλείας Τρικοῦτη καὶ Σας κληθέντων εἰς τὴν κυθέρησιν τῆς πολιτείας, αὐτῶν τῶν πρὸς ταῖς ἀλλα κοίνων ὑβρεῖς καὶ συκοφαντίας διαδόντων, ὅτι ο Βασιλεύς σὺν τῷ Κ. Βουλγαρῆ καὶ ἔμοι ἐσχεδίασαμεν τὴν καταστροφὴν τοῦ συνόριματος, ἐδεί, ἐπειδὴ ἀπέλυσε τὸ ὑπουργεῖον Βουλγαρῆ, ν ἀπολύσῃ καὶ ἔμε πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁγενοῦς συκοφαντίας, μᾶλλον δ’ ἐπειδή ἐγὼ πρὸ πολλοῦ καθικέτευν τὴν ἀπαλλαγὴν μου ἀπὸ τοῦ νὰ γίνομαι συμπράκτωρ τῶν ἀνοσιοργημάτων τῆς νομικῆς σχολῆς.

Μετὰ τούτων ὁ Βασιλεύς εἶπε· 'Εκάλεσα ὑμᾶς ὅπως ἀκούσω τῆς γνώμης ὑμῶν τώς κρίνετε περὶ τῶν παρόντων, ὅπως δὲ κρίνετε ὡς καταληκτοῦραν λύσιν γνωσκεῖτε βεβαιῶς ὅτι τὸ ὑπουργεῖον Τρικοῦτη κατέθετο τὴν παρατησί του.

Ἡ πτώσις του, εἶπον ἐγώ, πιστεύω ὅτι ἐδίδαξε τὸν Κ. Τρικοῦτην «τίς πταίει». Ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπείσθη, ὅτι οὔτε ἡ βασίλεια οὔτε τὸ ἔθος πταίουσιν, ἀλλ’ οἱ μετ’ ἀκάθεκτον μάνιας, ὑπὸ τῆς φιλαρχίας οἰστρηλατούμενοι, ἂν εἰς ὕφτως, μᾶλλον δ’ ἐκ τῶν μάλλον, ἄτε καὶ μικροσκοπικὸ ἐστερημένος κόμματος. Ἀλλὰ, Μεγαλειότατε, ὅποιαν θέλει ἡ ὑ. Μ. νὰ ἐχωσιν οἱ ἀνθρώποι περὶ τοῦ Κ. Τρικοῦτη γνώμην, ἰδόντες ὅτι ἀνθρωπος ἐξαδυνατών κρατήσα τὴν ἐξουσίαν κατήγαγε τῶν Βασιλέα ὅπως αὐτοπροσώπως ἐμφανισθῆ καὶ ἀπαγγελθη βασιλικὸν λόγον; Πάτε παρίσταται ἡ ἀνάγκη τοιοῦτον; ὁταν τὸ ὑπουργεῖον ὑπό
ἐκατὸ ἵσχυρον ἐν τῇ συμπράξει τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας, διὸν ὑπὸ διὰ στόματος τοῦ Βασιλέως λόγον τῶν πεπραγμένων ὑποθήκης ἄ μέλει πράξει καὶ αἰτεῖται τὴν σύμπραξιν τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ ἔθνους· ὑπομνηματικοὶ λοιποὶ οὖν ὅπερ μικρὰς μειονοψηφίας φίλων εὐμομορφῶν ἐν τῇ Βουλῇ γελοῦν ὅλως παρέστησε πρὸς ἑνὸς τοῦ πολλοῦ τοῦ στόματος προαγέλλων ἀ προστίθετο ὑποθαλεῖν νομοθετικὰ ἔργα εἰς τὴν ψήφον τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ ἔθνους. — Εἴθε δὲ εἰ ξυν τοῦ τὸ μόνον παράπτωμα τοῦ ὑποργεῖου τοῦτο! ἐπραξάν ὅμως ἔτει πλέον, ὑδρίσεν αὐτὴν τὴν Βασιλείαν διὰ τοῦ στόματος τοῦ Βασιλέως εἰπόντος, ὅτι προσδοκῶ ἵνα η Βουλὴ ὑποδειξῃ Αὐτῷ τὴν μελλουσαν κυθέρνησιν. Τοῦτο σὺν ἀλλοις ὑγίαις ἐνέφαινεν, ὅτι ἡ Βασιλεία παρηγεῖτο τοῖς δεδομένοις Αὐτῇ ὑπὸ τοῦ συντάγματος προνομιών καὶ ὅτι τρόπον τινὰ παρεγὼ ρε ταῦτα τῇ Βουλῇ.

Μάθετε, ἐπειδ' ὁ Βασιλεύς, ὅτι τὸ σχέδιον ὁ μοι ὑπέβαλεν ὁ Κ. Τρικούπης περιείχε πολλά ἄλλα ἀπερ διεγραφή. Ἔκ τοῦτο ποιήσει μακρὰ μεταξὺ μας συζήτησιν ὑπὲρ τὰς τρεῖς ὤρας παραπεθεῖσα. Κατώτευκα οὕτω νὰ διαγράψω πολλὰ καὶ νὰ μετρίασο πολλὰς ἄλλας ἐτὶ βαρυτέρας ἐκφράσεις.

Τόσῳ χειρότερα, ἐπανέλαβον ἡγοῦ, τόσῳ χειρότερα, καὶ τί ὁ Κ. Τρικούπης ἐπὶ μακρὸν διακινώτας ἐν 'Αγγλίας κρόνον ἔναν μηδὲν ἄλλο ἐδιδάχθη, ἐκεῖ ὕπε ρεῖ τοὐλάχιστον νὰ μάθῃ πῶς προσφέρονται οἱ 'Αγγλεοὶ πρὸς τοὺς Βασιλείας τῶν, οὕς σέβονται καὶ ὅταν ἡ Θεία Πρόνοια πλήξῃ τὸ λογικὸν αὐτῶν. Οἱ 'Αγγλοὶ ὑπουργοὶ καὶ παραφρονοῦντο Βασιλείων, οἰος Γεώργιος ὁ Γ'. συγκαλύπτουσι τὴν ἀσθένειαν, ὁ δὲ Κ. Τρικούπης ἐπειρᾶθη χρῖα καὶ ἄκματον τὸς φρένας Βασιλέα νὰ παραστήῃ ἀσθενῆ.
Καὶ ἐμῶς, εἶπεν ὁ Βασιλεὺς, ὁ Κ. Τρικούπης δὲν ραι-νεται ἔχων ταπεινὴν ψυχήν, ἀλλὰ δὲν ἔχει πετραν ὅπε θεοῦ πνεῦμα.

Συμφωνῶ εἶπον ἔγω, ὅτι πνεῦματος ἐστὶν ἐστερημέ-νος, ἐπιτρεψάτω μοι ἐμῶς ἢ Τ. Μ. ἵνα μὴ συμμερίσθω τὴν γνώμην Τῆς περὶ τῶν διαθέσεων τοῦ Κ. Τρικούπη. Κατ' ἐμὲ οὕτως ἔχει σφόδρα μοχθηρὰν τὴν ψυχήν, ὡς ἐξουσία συνήθως τοιαύτην οἱ μικρὸν πνεῦματος ἀνθρώποι. Εἶναι φαναριώτης ὅλος, et e' est tout dire, τὴν ψυχήν, ὅσον δὲ μικρὸν πνεῦματος καὶ ἄν ὑποτεθήκε, ὅσον ἀπειρος, ὅσον ἀμοιρος πολιτικῆς ἐπιστήμης καὶ ἄν ἢ δὲν ἠδύνατο ν' ἀνοίξη τὰ πρῶτα στοιχεία τοῦ συνταγματικοῦ πολιτευμα-τος. Ἀλλος τε καὶ τῆς ἀμαθείας καὶ ἐμπαθείας του δει-γματα ἔδωκεν ἐν τῇ Βουλῇ αὐτός τε καὶ οἱ συνυπουργοὶ του ὅ μικρὰ κατὰ πρόσωπον προσβαλόντες τὴν Βουλὴν καὶ εὐ-πάγλως ἀποδοκιμασθέντες, ὡστε καὶ ἡγαγάζοθηκαν ἐν αἱ-σύγη νὰ παραίτηθῶσιν.

Ἀλλὰ τί φρονεῖτε περὶ τῆς Βουλῆς; εἶπεν ὁ Βασιλεύς.

Ἀποδοίκας ὅτι καὶ η νόν Βουλῆ θέλει διαφεύγει πᾶσαν περὶ βελτιώσεως τῶν πραγμάτων τῆς Ἑλλάδος ἔστθα. Ἄι ἐν ἂρχή αὐτῆς συμβάσαι θλιβεραί σκηνα κακά προι-ωνίζονται. (Ἐνσαράθα ἐξετάθη ὁπωσοῦν ἐπὶ τῶν σκηνῶν τούτων ἄρα παραπλήπου).

Εἰπατέ μοι νόν τὴν γνώμην Σας, ἀνέλαβον ὁ Βασιλεὺς περὶ σχηματισμοῦ τοῦ νέου Ῥωμαϊκοῦ.

Τὸ ἐπὶ ἐμοὶ φρονᾶτε, εἶπον ἐγώ, ὅτι διὰ τὴν θρυλουμένην συμμαχίαν τῶν Κ. Κουμουνδούρου, Δεληγεώργη καὶ Ζαΐμη δέον ἢ Τ. Μ. καλέσῃ καὶ τοὺς τρεῖς κατ' ἐκ-ρατος δὲ παρ’ αὐτῶν ἢν Τῇ ἀνακοινώσωσιν ὅ λέγεται, ὅτι συνέταξαν πρωτόκολλον σχετικὴ ἐπ’ αὐτῶν.

ΣΑΡΗΝΟΛΟΥ ΑΥΤΟΒΙΟΓ. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝ.
Τις ἀνάγκη νὰ λάξω γνώσιν τοῦτον; εἶπεν ὁ Βασιλεὺς.
Μεγάλη κατ᾽ ἐμέ, ἐπενελάβον ἐγώ, διότι εἰ μὲν Τῇ ἀνακοινώσω τῷ ἀληθείς, ὅπερ ἀμφιβάλλω, ἢ Τ. Μ. θέλει κρατεῖ αὐτὸς ἐν χειρὶν Δύτης, διότι δὲν θέλουσι δύνασθαι νὰ ἀντεγκαλώσιν ἀλλήλους ἐπὶ παραβᾶσις τῶν ὀρών, εἰ δὲ τὸ ἀποκρύψωμα, δικαίως δύνανται νὰ θεωρηθῶσιν ὡς συντακτῶται ἐπὶ σκοτιᾷ κακοῖς. Δὲν συμμερίζομαι τὴν γνώμην ὑμῶν ὅπως καλέσω καὶ τοὺς τρεῖς, εἶπεν ὁ Βασίλευς, ἀπατηθείς ὑπὸ τῶν δύο τέρπουν ὅτε ἐσχημάτισα τὸ ὑποργεῖον Βούλγαρη, ἐγὼ ως ἀναξιοπρεπὲς τὸ νὰ ἐκτεθῶ καὶ δευτέραν φοράν νὰ γείνω τῆς ἀπάτης τῶν ἀντικείμενον.
'Εὰν οὖσα σκέπτεται ἡ Τ. Μ. εἴπον ἐγώ, δὲν ἀντιλέγω ὅντως ἀπαξ ἐξαπατηθείτα ἔχει δικαίον ἢν μὴ ἐμπιστευθῇ πρὸς τοιαύτας συμμαχίας, εἰ καὶ ἐπιμένω ὅτι καὶ παρὰ τοῦ ἐνὸς πρέπει ν' ἀπαιτήσῃ ὅπως ἡ τρικτυρία σύσσωμος εἰσέλθῃ ἐν τῷ ὑποργεῖον ὡς ἐπὶ τῇ συμπράξει αὐτῆς δύναμεν ἢν σχηματισθῇ μονόμοιο ὑποργεῖοι καὶ διαρκοῖς κυβερνήσεως, ἀλλοις οὐδεὶς τῶν τριῶν ἔχει ἀσφάλις πλευρόμην τι ἡ Βούλη. Εἴπ οὖλας πράξῃ ἡ Τ. Μ. συντέστην ἐὰν τὸν ἐνα ἐξ αὐτῶν καλέσῃ καὶ ἀναθέσῃ αὐτῷ τὸν σχηματισμὸν ὑποργεῖον ἀποκλειστικῶς ἐκ τῶν οἰκείων του, ἐστώ βεβαιὰ ἡ Τ. Μ. ὅτι ἀδέσποτος θέλει διαλύσῃ ἡ συμμαχία καὶ τὸ ὑποργεῖον ἐγκαταλειφθὲν παρὰ τῶν πρόφην συμμάχων τοῦ θέλει πέσει.
'Εστώ, ἐπανέλαβεν ὁ Βασιλεὺς, τότε καλῶταν δεύτερον καὶ μετὰ τοῦτον τὸν τρίτον καὶ οὕτως ἐφεξῆς, ὡς ἐνθυμοῦμαι εἰς ἀλλήν περίστασιν ὑμέως μὲ συνεδρούσατε ἐνα ἐγώ παρ᾽ ἐμοὶ ἐν τοῖς ἀνακτόροις τὸν Μητροπολίτην Ἀθηνᾶν ὅπως ἐν ἀνάγκη καὶ δύο ἐντός τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὁρκίζῃ ὑποργεῖα.
Πολὺ μὲ τιμὰ, εἶπον ἐγώ, ἡ Τ. Μ. μνημονεύσομαι μου
τών λόγων, ἀλλὰ τότε δέον, Μεγαλειότατε, ἓνα ἀπὸ τούδε διαγράψθη ἐν σχέδιον οὗ τῆς ἐφαρμογῆς θέλετε ἐπιληθῆ ἂμα ώς αἱ υἱέτοποι προσπάθεια ἀποδειχθῶσιν ἄνεπαρκείς πρὸς διάφωσιν τῶν κακῶς ἐχόντων. Ἄναγκη τότε ἓνα θαρροῦντος ἐλήνη ἢ Ὕ. Μ. εἰς ἀμεσον συνεννόησιν μετὰ τοῦ λαοῦ πρὸς ἀναθεώρησιν τοῦ συντάγματος. Μὴ ἐνδώσῃ ἄμως τοτε εἰς διάλυσιν τῆς νῦν Βουλῆς, ἡτις ὡς κομπανήσετε οἱ πολιτεύομενοι λέγουσι προτὸν ἐλευθέρων ἐκλογῶν ἐστιν.

'Ανέγινων τὴν περὶ τοῦτον θεωρίαν Σακς, εἶπεν ὁ Βασιλεὺς, ἀλλ' ἐξηγήσατε μοι αὐτὴν καὶ αὔτης.

Τότε ἐγὼ διὰ μακρῶν ἐξεθέμην αὐτὴν τῷ Βασιλεῖ προσθέεις ὅτι ἀναγκὴ ἀπὸ τούδε ἐν' ἀναζητήσῃ ἐπτὰ ἀνάρας γνωστοὺς πάρα τῇ ἐλληνικῇ κοινωνίᾳ καὶ ἐκτός τῆς Ἐλλάδος διὰ τὸ ἀμεμπτὸν αὐτῶν παρελθόν, διὰ τὸ ἀνεξάρτητον ἂμα καὶ συνετὸν τοῦ φρονήματος, διὰ τὸ εὐσταθές τοῦ χαρακτήρος, διὰ τὸ θαρραλέον τῆς γνώμης, διὰ τὴν τόλμην πρὸς διάφωσιν.

Πρόγραμμα αὐτῶν ἐχέτωσαν οὕτωι σέβας ἀμείωτον πρὸς τὰς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου καὶ τοῦ πολίτου, ἦτοι οὔτε κατ' ἐλάχιστον ἐλάττωσιν τῶν δικαίων καὶ δικαιομάτων τοῦ ἔθους βελτίωσιν δὲ μόνον τοῦ περὶ συντάξεως τῆς πολιτείας μέρους τοῦ συντάγματος, τούτου δ' ἐπιδιώξει διὰ τῆς ἐλευθέρας ψήφου τοῦ κυριάρχου λαοῦ.

Μετὰ μακρὰς ἐπὶ τοῦ θεματος τοῦτον ἐξηγήσεις ὁ Βασιλεὺς ἀναστὰς ἐδεξιῶθη με καὶ αὕτης παρακαλέσας με ἕνα μὴ ἀπολειπθῶ καλοῦμενος ὅπ' αὐτῶ νὰ συμπράξω.

Ποτέ, εἶπον ἐγὼ, δὲν θέλω ἄρνηθη τῷ Βασιλεῖ μοι τὴν ὑπηρεσίαν τῶν ἀσθενῶν μου δυνάμεων. 'Απεχαρέτησα δ' εὐχέμενος Λύτω ἕνα ἡ σύνεσις Τού καὶ ἡ φιλοπατρία σώσις τὴν Ἐλλάδα.
Πεντευεξίς αύτή διήρεξαν ώραν μίαν καὶ εὑκοσι λεπτά. 20 'Ο ουτοβρίου 1875. Τύχη οὐδὲν ἦσεν ἀλλ' ἡ μοῦδος τυφλής τινος θεότητος, ἢ ἦν ἐπλάσον οἱ μωροὶ τῶν ἀνθρώπων ἐπὶς φορτίζοντας αὐτήν τὰς ἐκαύτων ἀνοησίας ἀπαλλάττοντες ἑαυτοὺς τῆς ἐπὶ ταύτης εὐθύνης.

20 Μαρτίου 1876. Ἀπὸ τῆς 21 Δεκεμβρίου π. Ε. ἀπεφάσισα νὰ γράψω τὰ ἐν τῇ ἐρημερίῳ τοῦ Λαοῦ κύρια ἄρβα. Οὐτως αἱ ἐκάστης ἡμέρας στέψεις μου ὡς ἐν ἡμερολογίῳ καὶ ἕκαστης καὶ ἅρμα, συχνὸς μενως μυστικαὶ μέ-χρι τοῦ θανάτου μου, ἀλλὰ καὶ ὡς κυκλοφορώσει. Καὶ δὴ χάριν, ὅτι μεγίστης τυχανόν τις αὐταὶ δεξιότερες παρά τοῖς ἔμοις συμπολίτεις. 'Ὁ Λαὸς ἐν διαστήματι τριῶν μη-νῶν διεδόθη καὶ ἀπόσκοις ταῖς τάξεις εἰς τρισήμην ἀνά πάντα ἡμέραν ἀντίστατα τυπούμενος. Τὸ κατ᾽ ὄργανος, οἱ ὑπὸ τῶν ἀλβηθείων τῶν ἐν τῷ Λαῷ πληροῦμενοι, μανιώμεθα ἐπέ-πεσον καὶ ἐμοῦ ἐπὶ ἐλπὶδι ὅτι διὰ τῶν ὑβρεῶν τῶν ἡθελόν κατορθώσει νὰ μὴ ἐρέωμαι εἰς φυγήν, ἱδόντες ὅμως ὅτι δὲν ἐτύγχανον τοῦ πολυμεροῦς εἰς νεκρικὴν σημεία ἐκαύτος κατεδίκασαν οὐδὲν πρὸς τὰ ἐν τῷ Λαῷ γραφόμενα ἀντιλέ-γοντες.

'Αλλὰ καὶ τὸ ἔξοδος λίαν εὐχάριστον ἀποδείξει μοι ὡς Καθηγητὴς πρὸς μέγα ἀκροατήριον διεδόθον τὰς συντα-γματικὰς θεωρίας, ἀλλ' ὡς ἐκ τοῦ στενοῦ τοῦ χώρου οἱ ἀκροατηροῦντα δὲν ἐνερέσαντον τοὺς 250, νὸν ἄμως διὰ τοῦ Λαοῦ βεβαιῶς ὑπὲρ τοὺς δεκακισίλιους ἀνὰ πάντα ἡμέραν ἀκούσατο μοι καὶ τῶν ἱδέων μου ἐμφαρύνωνα.

Ὅτι μόνον δὲ διὰ τοῦ Λαοῦ ἐν τῷ ἐσωτερικῷ τὰ κακά τῶν ἐν ἡμῖν πολιτευμένου γνωστά ποῖο, ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ Journal des Débats τῶν Παρισίων εἰς ἀπαντὰ τῶν κό-σμου δημοσιεύω τὴν εὐς Ἀθηνῶν ἀνταποκρίσιν γράφων ἐπὶ
τή συστάσει του ἐν Παρισίοις φίλου μου Ε. Egger. Τὰ ἐμὰ ἄρθρα εἰσὶ τὰ εξῆς. Fevrier, 8, 17, 28—Mars 7, 25.
1 'Απριλίου 1876. Σήμερον λαμβάνω ἐπιστολὴν παρὰ τοῦ K. Mars ἐκ τῶν διευθυντῶν τοῦ Journal des Débats φέρουσαν τάδε: «Paris le 7 Avril 1876. — Monsieur. — J'ai le regret de vous donner avis qu'à la suite de plusieurs réclamations qui nous ont été adresses relativement à votre correspondance, le Conseil d'administration du Journal, a décidé que vos lettres ne pourraient plus être insérées à l'avenir dans le Journal des Débats. — Veuillez agréer Monsieur, mes salutations distinguées ». Mars.

Καὶ προεδροῦν μὲν, ὅτι οἱ τὴν πατρίδα κατηλευόμενοι ἤθελον μεγάλως ταραχθῆ, ὅτι αἱ κακίαι τῶν ἐγένοντο γνωσταὶ δι' ἐφημερίδος οἷα ἡ τῶν Παρισίων ἐφημερίδος τῶν Συμ. Ζητήσεων, δὲν ἴδυναμίην ἔμως ποτὲ νά ὑποθέσω, ὅτι ήθελον τολμήσει νά φέρωσι τὰ παράπονά των, πολλῷ δ' ὁλιγώτερον νά πιστεύσω, ὅτι αἱ ὑποθετικαὶ κύτων ἤθελον τελεσθηρησί νὰ παρὰ τοῖς Débats. Καὶ ἔμως ἰδοὺ ἴσχυσαν! παράσημα τινὰ ἡ καὶ χρήματα ἑκέρδησαν τὴν σιωπὴν τοῦ ἐπισήμου τοῦτοῦ ὀργάνου τοῦ τύπου.

'Αν ἡ ἀλληλογραφία μου περιέχει ψεύθη εὐκολὸν ἢτο νὰ τ' ἀνακρίσων; ἄλλ' ἐγὼ περιέχειν ἀλήθειας καὶ διὰ τοῦτο κατεδιώκην, διὸτι οὔδεὶς φοβεῖται τὸ ψεῦδος, μόνη ἡ ἀλήθεια εἶναι φοβερὰ.

Ὑπομονή! διδάσκομαι ὅμως ἐκ τοῦτου ὅτι ἡ φαιλότης ἐπιρρατεῖ. Απέστρεψεν ἅρα ὁ Θεὸς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ τῆς 'Ελλάδος, ὡστ' ἐλευθερωσάς κύτην διὰ τοσούτων θαυμάτων ἀπὸ τοῦ ζυγοῦ τῶν Τούρκων νὰ τὴν παραδώσῃ εἰς ὀλγήχικὴν φαύλων τινῶν τυπανίδα; Ὅ χρόνος θέλει τὸ δείξει.
19 Απριλίου 1876. Σήμερον άρχεται η δίκη κατά τού Τ'πουργείου Βουλγαρί. Κληθείς ύπο τού Κ. Βουλγαρί εξ άρχής της κατ' αύτον κατηγορίας, όπως παραστώ εις συνήγορον αύτού, εδέχθην. Επειδή δήμος σήμερον μετάβας πρός αύτόν, όπως συνοδεύτως εις τό δικαστήριον, εύρον αύτόν επιμένοντα τῇ γνώμῃ νά μη ἐμφανισθῇ, γνώμῃ, ἢν πρὸς ήμερών ἐκδηλωθεῖσαν μοι ἐπολέμησα δι' ὅσης ἢν μοι δυνάμεως, εἶπον αὐτῷ παρακελευσμένοι με ἑνα παρακαθαθῷ διὰ τοὺς ἄλλους ἐμφανιζόμενους συνυπουργοὺς του, ὦτι ἄρνομαι ἐμμένουν τῇ ἐκφρασθεῖσα παρ' ἐμοῦ πολλάχις καὶ πρότερον ἱδία, ὦτι ἡ μή προσέλευσις τοῦ ἑλεὶ ἐκληρήθη ὡς προσβολή κατὰ τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ δικαστηρίου, εὗ ὁμοίωμα κακά ἐπακόλουθα, εἰς ᾧ οὐδὲ κατ' ἐλεχίστον δέχομαι νά συντελέσω. Ἐγὼν τὴν ἀξίωσιν ὡς συνήγορος νά διευθύνω ἐν τῷ τόν ἐντολά μου, ἀμα δέ οὔτος δὲν ἐνδίδῃ εἰς τάς προσπότας μου δὲν δύναμαι ν' ἀναδειχθῶ εὐθύνας ἁνευ ἐλευθερίας ἐνεργείας. —Υ. Γ. 'Ἀνεβλήθη διὰ τήν 19 Σεπτεμβρίου ἑνεστώτως ἑσούς.

6 Τουνίου 1876. 'Ετος σήμερον συμπληρώταται ἀπὸ τῆς παύσεως μου. 'Ετος ἐλον παρῆλθεν, ἀφ' ἤς οἱ εἰς ἀρχολιταρίας τῆς Ἑλλάδα συντράχεντες κατέλαβον τήν ἐξουσίαν τά βέλτιστα μὲν ἐπαγγελλόμενοι, τά αἰσχρότα δὲ διαπράξεις. Τό ἐτος τούτο σημειωθήσεται εἰν τῇ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἡ σκετατάτη τῆς ἐπικρατήσεως τῶν προσωπικῶν παθῶν ἐποχή, παθῶν πρός ὄν τήν ἱκανοποίησιν ἀρεινδός μὲν τός δημοσίους πόρους ἐσπατάλησαν, ὡς δ' ἐλος ἀψυλοστράτεις ἡν ἐκμοσίαν ἢτικην διέπρεπαν. 'Η ἀρεία κατά τήν περίοδον τάυτην, ὅπου αὖ εὑρέθη, κατεδώκη, ἡ ἱκανότης ἐργαδευόντω, ἡ ἀμάθεια προήχη, οἱ ἐκ τῶν κακουργιοδικεῖων κατάδικοι εἰς τάς δημοσίας ἀνεβιδάσθησαν.
λειτουργούσε. Οδήγη τα πάντα παρέλυσαν, Ἐλλειμμά, Δρίς ἔνιαζο-
να, ἐξ μέχρις ὅτως ἔκατομμυρίων μαρτυρήσει περὶ τῆς
καθης τῶν ηλικεμών τούτων διοικήσεως (α). Καὶ περὶ
τούτων μὲν τα ἐκατόν ἀρίθμος ὡς ἣ τό Ἀχρα κατεχώρισα
πραγματεύονται, περὶ δὲ τῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ἰκανῶν
τά εἰσίν, ὅτι η μὲν τοῦ Συνταγματικοῦ δικαίου διδασκα-
λία ἀναθέτεται εἰς ἀμαθῆ τινα οὐδ' ἀπαξ διδάζεται κατη-
γράφη πράγματι ἀλλὰ καὶ τῶς ἥθελε δυνηθῆ ὁ τοιοῦτος νά
διδάξῃ κλάδων ἐπιστήμης δυσκολώτατον καὶ ἀπαιτοῦντα
μεγάλην ποικιλίαν γνώσεων, ὃν στερεῖται; τό δὲ ποινικόν
ἐθόδον προέκα εἰς βλάχα καὶ τῶν κοινοτάτων γνώσεων
ἐστερημένων. Οὐ μόνον δὲ τούτως ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλ-
λοις τούτοις διμοίρους εἰς καθηγητάς προῆγαγον. Ἡ κατά-
πτωτικὴς τῶν γραμμάτων σημείων ἐστὶν ἀλάνθαστον τῆς ἐπὶ
tά ἁρείων ἐξολισθήσεως τοῦ ἐν οὖν, ἐξαν δ' ἐγκαίρως μή ληπθῇ
φροντίς περὶ ἀνορθώσεως τούτων τε καὶ τῶν τῆς διοικήσεως,
πάντως οὐ μικράν ἐστιν ἡ ἡμέρα καθ' ἣν ἡ Ἐλλάς κλωσίε
πικρώς διότι εἰς τοιούτως πονηρῶς κυθερνήτας παρεδόθη-
σαν αἱ τύχαι αὐτῆς. Μία μόνη ἔλπις μεῖνε, ὁ Βασίλευς,
ὅτις πτολεμαῖοι ὦτε μετὰ τὴν ἐξ Εὐρώπης ἐπάνοδον τοῦ τῆς
πρωτοβουλίαν λαμβάνουν θέλει θέσει φραγμὸν εἰς τὴν ἀκα-
τάσχετο ὄρμη πρὸς τὰ πρόσω χωροῦσαν ἀκολασίαν.
19 Ἀὐγοῦστου 1876. Τῆς 12 ᾽Ιουνίου παρακάδων τῆς
σύζυγον μοι Ἀριάδνη καὶ τὴν θυγατέρας ἡμῶν Διμη-
λίαν ἀνεχώρησα διὰ τοῦ Ἀυστριακοῦ ἂτμοπλοίου, ἐφ' οὐ
μεταβάντες εἰς Τεργέστην ἐκεῖθεν ἀπήλθομεν εἰς Βενετίαν,
(α) Τῇ 25 Ὀκτωβρίου 1886. Ἀλλὰ καὶ τῇ προδέλφῳ μου ταύτῃ την ᾽Α-
δρίκον ὑπερηφάνεσαν, διότι ἐκεῖ τοῦτο μέχρι τῆς σίμηρος ἐντὸς μιᾶς δεκαετίας συνή-
φαν νὰ διὰ ἐνεργὴ περὶ τὰ τετρακόσια ἐκατομμύρια, προπαρασκευάζονται δὲ καὶ πρὸς
τῶν ᾽Αλλων ἑκάστων. Καὶ ὁμοὶ ἔκατος πρῶτολογισμὸς καταλέπτου Ἐλλειμμα
20—25 ἐκατομ. ἔγεται δ' ὄντως ἡ Ἐλλάς εὗρο πρὸς τὴν χροικοπίαν.
Βικεντίαν, Ρεχαύρου, Τριδεντού, Βολτάνου, Μεράνην, Λανδέκαν, Ιννου γέφυραν (Innsbruck), Σαλτσβούργου, Γάρστάιν, ἔθνα καὶ τῶν αὐτοκράτορα τῆς Γερμανίας Τουλιέλμου εἰδομεν, Γράτας, Μαρσόβοργου, Κόλλν, καὶ Λούσιανην κατασάντες δ’ εἰς Τεργέστην μετέθημεν καὶ αὐθεὶς εἰς Βενετίαν ἔθνα δεκαήμερον διατρίφαντες ἐπανηλόμενεν εἰς Τεργέστην, ἡς ἄναγκωρήσαστε τὴν δεκάτην τετάρτην (14) ἕνωστώς μενός διὰ Κερκύρας καὶ Σύρου ἀφίγοντες σήμερον εἰς Ἁθήνας.

19 Σεπτεμβρίου 1876. Ἡ αὐρίου ὧρα ἑψή ὡς συνελθὼν τὸ εἰδικὸν δικαστήριον δικαίῳ τὴν κατά τοῦ Ἡπείρου Βουλγαρίαν κατηγορίαν τῆς Βουλῆς. — Ἀπὸ τῆς ἐγέρσεως τῆς κατηγορίας ὁ Κ. Βουλγαρίης ἐξέλεγκτο με εἰς συνήγορον, ἐγὼ δὲ προθύμως τὴν ἐντολὴν ἀνεδέχομην χρηστὰς ἐμοὶ ἐπίθες ὑπὲρ τῆς αἰσθαναμένης αὐτῆς, διότι ἐκ τῶν δύο κατηγορίων τὴν μέν, διὰ τὴν ἐναντίον τοῦ Συντάγματος εἰς ἄπαρτην ἀνακήρυξιν τῆς Βουλῆς ἐν τῇ ἐκτάκτῳ συνόδῳ τοῦ 1875 δι’ ἐνενήκοντα καὶ δύο παρόντων Βουλευτῶν ἀντὶ τοῦ ἐπὶ ἐνενήκοντα καὶ εἰς ἐλαχίστον ἑροῦ, ἔγρα ὡς ἐλικοσκόποι, διότι ἡ παραβασία αὐτὴ ἐστὶν ἐργον τῆς Βουλῆς, αὐτὴ δὲ ὡς νομοθετικὴ ἐξουσία εἰς ὀφειλόμεναι ὑπάγεται εὐθύνην, τὸ δ’ ὑποργεῖον ὡς τὴν ἐκτελεστικὴν τὴν Βασιλείου ἐξουσίαν ὑπευθύνων διαχειρίζομενον οὐδὲ τὸ παράπαν εὐθύνεται διὰ τᾶς, ἐστοι καὶ παρὰ τὰ κείμενα, πράξεις τοῦ νομοθετικοῦ σώματος, ὡς οὐδὲ διὰ τὴν ὑπὸ τοῦ Βασιλέως χώρων τῶν ὑπὸ τῆς Βουλῆς ἱστορίας πλημμελῶς νόμων, ως καὶ τοῦ Βασιλέως κυρωνικοῦ τοὺς νόμους ἐν τῇ ἱδιότητι τοῦ νομοθετοῦ καὶ οὐχὶ τοῦ ὑπερτάτου τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας ἀρχηγοῦ ἐρ’ ἢς τοῖς ἔργοις μόνως εὐθύνεται τὸ ὑποργεῖον. Ὅσαυτος δὲ ὡς
παράλογον ἐξ' οὗ καὶ τὴν ἐτέραν κατηγορίαν ἐπὶ ἀντιποιήσειν νομοθετικῆς ἐξουσίας πλαστογραφία τῶν δημοσιευθέντων ὡς νόμων, κτλ. τὴν συνεχομένην τῇ ἀνωτέρω κατηγορίᾳ ἐν τῷ πρῶτῳ τῆς Βουλῆς κατηγορητηρίῳ. Τῇ δ' ἐν τῷ ἐτέρῳ κατηγορητηρίῳ περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ Ἰσπουργείου γενομένων ἐπεμβάσεων κατὰ τὰς βουλευτικὰς ἐκλογὰς τοῦ 1874 κατηγορίαν θεωρῶ ὡς ἀπαράδεκτον διὰ τὸ ὅλως ἀνριστον αὐτῆς, ὡς καὶ διὰ τὸ κατὰ θεωρίαν ὅλως πλημμελεῖς αὐτῆς. Καὶ ἀνριστον μὲν, διότι οὔτε κατ' εἰδὸς προσδιορίζεται ἐκάστη τῶν ἐκθέντων ἐπεμβάσεων τούτων, οὔτε κατὰ γράμματος τούτων καὶ τότον ὡς πλημμελεῖς δὲ κατὰ θεωρίαν τοῦ ποινικοῦ δικαίου, διότι τοῦ Ἰσπουργείου Βουλγαρίας εἰς δίκην παρα-περιφρέντως ὡς λόγῳ (ήθικος, φέρει τὸ κατηγορητήριον), αὐτοῦργον ἐπὶ ταῖς ἐκλογικαῖς παραβάσεσιν, οὔδεις τῶν ἔργων αὐτοῦργων συγκατηγορήθη πρὸς τὸ εἰδικὸν δικαστήριον, γνωστὸν δὲ παντὶ τῷ καὶ ἄκρω δακτύλῳ τῆς περὶ τὰ ποινικά θεωρίας ἀφίκομεν, ἐτί ἐπὶ μόνῳ λόγῳ αὐτοῦργοφ ἀμήχανον στηρίζει κατηγορίαν, ἀνάγκη δὲ πρὸς τὸ χεῖρος ἀνευρέθη καὶ συγκατηγορήθη τῶν ἔργων συνυποτυποῦν. — Ἄλλα καὶ ἄλλως φασάλλεται ἡ κατηγορία αὐτῆς, διότι πᾶσα βουλευτικὴ ἐκλογὴ δύνῃ ἔχει τὰς φάσεις, τὴν μὲν πολιτικὴν, τὴν δὲ διοικητικὴν καὶ ποινικὴν, καὶ περὶ μὲν τῆς πολιτικῆς αὐτῆ Η Βουλή κατὰ τὸ ἀρ. 73 τοῦ Συντάγματος ἀνεξελέγωτος ἄλλης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἀποφασίζει, περὶ δὲ τῆς διοικητικῆς καὶ ποινικῆς τὸ ἀρ. 67 καὶ τάλα τοῦ περὶ ἐκλογῆς βουλευτών νόμου διατάσσουσιν, ὡς ἀνεξαρτη-τως τῆς ύπὸ τῆς Βουλῆς ἄνακηρύξεως τοῦ νομίμου ἡ μη τῆς ἐκλογῆς, τὰ ύπὸ τοῦ νόμου τουτοῦ ὁρίζομεν διακατη-ρία ἀποφαίνονται. "Ὅθεν πρὸς τὰ δικαστήρια ταῦτα διω- δικητῶν τῶν διοικητικῶν ὑπαλλήλων τῶν διεξαγόντων
τὰς βουλευτικὰς ἐκλογάς, καὶ τούτων ἐπὶ ταύτας, εἰπότε
πως τὸν νόμον παρακάτων ὑσέργη αὐτούργων εὐθυνομένων,
tούτως συνεπιθύνεσκα τοὺς ὑποπροφορώσ, εἴποτε τὴν ἔξωσίαν
αὐτῶν καταχρόμενοι ἐκθέσεμα τοὺς ὑπ’ αὐτὸς ὑπαλλήλους
διέταξαν.
Καὶ ταῦτα ἐν ἐβραυλογίᾳ μεγίστη περὶ ἐκατέρων
tῶν κατηγορίων φρονώ, καὶ, ως εἶπον, διὰ πολλῆς ἔχω
ἐλπίδας ὅτι πλήρης ἀπαλλαγῆ ἐπικείμεναι, ἐὰν θεώντος ἀντι-
κροσιοῦσιν ὑπὸ τῆς ὑπερασπίσεως αἱ κατὰ τοῦ ὑποργείου
μέμψεις. Η ἀφίστη ὑμῶς τῶν ὑπὲρ λόγων ἐστὶν ἡ τῶν κα-
tηγορομένων πρὸς τοὺς νόμους εὑπεθεῖα, ὁ τούτων πρὸς
tὸ δικαστήριον σεβασμός, ἤτοι ἡ αὐτοπρόσωπος αὐτῶν ἐμ-
φάνειν ἐν τῷ ἀκροατηρίῳ, καταλήγει δὲ, διότι, κατὰ τὸν ὑπὸ
tοῦ δικαστήριου συνταχθέντα κανονισμόν, ἀνακοθὲ μὲν οὐκ
ἐπιτρέπεται τοῖς ἐρημοδικῆς άνθρωποις, ἀπηγόρευται δὲ τούτοις
ἀποκεῖται τὸ διὰ συννήγηραν παραστῆναι. Ὅδε καὶ χειρὸν ὅτι
πρὸς τὴν ἀνακρίνασαν ἐπιτροπεῖαι τῆς Βουλῆς παρέστη.
Εἰ καὶ ἐγίνοσθον ἀπὸ τῆς 19 Ἀπριλίου ἄτε κατὰ
πρῶτον συνήλθε τὸ δικαστήριον, ὅτι ὁ πελάτης μου Ὁ.
Βούλγαρης ἐδυσχέραινε ὅπως ἐμφανίσθη, ἢ λείπον ὅμως ὅτι
ἡθελον αὐτοῦ τὴν γνώμην μετατρέψει κατ’ ἐπανάλημνη
παριστάς κατά τοὺς λόγους τοὺς ὑπερμαχοῦσας, ἦν μὴ
dυσπεπθής φανερὰ πρὸς τὴν καλοῦσαν αὐτὸν δικαιοσύνην τῆς
πατρίδος. Καὶ ὁ μὲν Ὁ. Βούλγαρης ἤνα καὶ μόνον ἀντε-
τάξει μοι πάντοτε λόγον πρὸς τὴν μὴ ἐμφάνειαν αὐτοῦ, τὸν
ὅτι εἶχεν αὐτὴ πολὺ τὸ ταπεινωτικὸν δι’ αὐτὸν νάπαρασχῆ
ἐκείνου εἰς θέαν τοῖς ἐγχοροῖς αὐτοῦ τεταπείνωμένον εἰς ἠνί
ὑποδίκου, καλίστα δὲ πάντων τοὺς εὐτελέστιν ἀνδραρίους
ὅς, κατὸ τὴν αὐτοῦ γνώμην, ἀνετείθησαν ὑπὸ τῆς Βουλῆς
tὰ εἰσαγγελικὰ ἔργα. Προσεπίθου δὲ, ὅτι καὶ αὐτοῦ ἀπόντος

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ή τών συγχροτούντων το εἰδικόν δικαστήριον προσώπων ἐνθύτης ἐγγυάται Ἰκανός ὃτι κατὰ τὸ δέον ἐκτιμήσουσι τὸ μοχθήρον καὶ ἀνυπόστατον τῆς δίκης καὶ ἀποδώσουσιν αὐτῷ τὸ ὁφειλόμενον δίκαιον. Ὁς πρὸς δὲ τὸ ὃτι αὐτοπροσώπως παρέστη πρὸς τὴν ἀνακρίνασαν ἐπιτροπεῖκι τῆς Βουλῆς ἐδικαστεῖς, ὃ ἑνα μὴ βία προσπαθήσηται αὐτὸν ὑπήγειν. 

Ἐγὼ δὲ περὶ ταύτα μὲν οὐκ ἀντέλεγον προσεπάθηκαν ἓν πάντοτε ὅπως διὰ παραδειγμάτων ἐκ τῆς ἱστορίας τῶν ἐπισηματάτων ἄνδρῶν ἀποδείξων αὐτῷ, ὃτι ὁ ἀληθινὸς μέγας ἐπι μεῖζων ἐν τῇ ταπεινώσει, εἰς τὰ ὁμοματα τῶν κοινῶν ἀνθρώπων ἀναδεικνύεται. Ἡδοὺ, ἀπειράχις ἐπανέλαβον αὐτῷ, ὁ ἐν Μαραθῶνι νικήσας, τάς δ' Ἁθήνας δοξάσας καὶ τὴν Ἑλλάδα σώσας Μιλτιάδης, ἐπανεινώθη ἢ ὅτι διὸ παρέστη ἐπὶ τῇ δίκη καὶ ἐν δεσμοῖς τῶν ἐνδοξον αὐτοῦ βίον κατέστρεψεν; Ὁ τολῶς Περικλῆς δὲν εἰσήκου οἷς δίκην; Ὁ μέγας Σωκράτης δὲν ἀπελογήθη κατηγορούντος τοῦ Μελίτου καὶ τοῦ συνηγοροῦντος τοῦ Ἀνώτου καὶ τοῦ Δύκωνος; Ἄλλα καὶ ὁ Φωκίων καὶ ὁ Ἐπαμινώνδας; Ἡν δὲ καὶ εἰς τοὺς καθ' ἡμᾶς κατέλυσαμεν χρόνους ὁ τῆς Πελοποννήσου στρατάρχης ὁ γηραιὸς Κολοκυτρώνης, ὁ Πλατύτας καὶ ἄλλοι μὴ δὲν παρέστησαν ἐνώπιον δικαστῶν πολλῶν ὑποδειγμάτων τῶν νῦν πρὸς υμᾶς καλεῖσθαι υμεῖς; Ἄλλα καὶ βασιλεῖς ὁς ὁ Κάρολος ὁ Α΄ τῆς Ἀγγλίας, Λουδοβίκος ὁ ΙΣ' τῆς Γαλλίας, ἔτι δὲ καὶ βασιλίδες ὁς Ἡ Ἱππολύτη ἡ τοῦ τελευταίου θύσιμος, Ἡ Βολωνίς Ἀννα καὶ ἄλλαι τοῦ ὁμοῦ Ἐρρίκου τοῦ Π' τῆς Ἀγγλίας σύζυγος, καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν ἡ ἐκ Βρουνσουϊκοῦ Καρολίνη δὲν παρέστησαν πρὸς τὸ δικαστικὸν βήμα; — Ναι, ἀπήντα ὁ Κ. Βούλγαρος, ἄλλοι χρόνοι όμως ἦσαν ἐκεῖνοι καὶ ἄλλα τὰ ἔθνη, παρ' οἷς
τὰ τοιαῦτα συνέβησαν ὑμεῖς δὲν γνωρίζετε τὸν νὸν Ἔλληνα ὅσον ἐγὼ· ὁ Ἔλλην ἐστὶ φύσει φθονερός, ἐπιχαίρει δὲ ὅραν τὸν ἄλλοτε ἱσχυρὸν καὶ μέγαν ταπεινωμένον. — Ἡστω ἐπέλεγον ἐγὼ, ἐπὶ τῇ δικαστῇ ὅτι ἐγὼ τὸ αἰσθήμα τούτῳ δὲν ἀποδίδω εἰς τὸν φθόνον ἄλλῳ· εἰς τὸ ὅτι ὑπὲρ πάντα ἄλλων λαὸν ὁ Ἔλλην τρέφει τὸ τῆς ἱσότητος φρόνημα· ἂλλος ὑμεῖς εἰ καὶ δία τούτῳ τέρπει αὐτὸν ἡ θέα τοῦ ἱσχυροῦ ταπεινωμένου, εἰς ἐτέρου ὅμως ἑστὶν εὐσυμπαθής, ὡστε ἄμως τῇ τοιαύτῃ θέῃ τὸ κακόν ἐγερθέν αἰσθήμα ὑπογιώσει, ἀμέσως δὲ μετανοεῖ καὶ λυπεῖται τὸν πάσχοντα. Λέγετε, Κ. Βούλγαρη, ὃτι εἰναὶ ἅδικος ἢ καθ’ ὅμων κατηγορία, εἰς τοῦτο δὲ ἔχετε μὲ σύμφωνον, ἄλλα μέχρις δὲν πρέπει διὰ τούτῳ νὰ χαίρῃ; Καὶ πῶς λοιπὸν, λὴθετε νὰ ἔχετε δύσεως αὐτῇ; Λέγετε ὅτι θεωρεῖτε ἕκατον ταπεινωμένου· ἂντω ἂλλῳ· ἡρωικός, καὶ λίζεν εὐσεβῆς μάλλιστα, δὲν ἔχετε τὸ παράδειγμα τοῦ Σωτήρος Ἰησοῦ, ὅσις πολλῆς μείζους ὅμων ταπεινώσεις ὑπέστη; Μή δὲν εἰναὶ οὕτως ὃ ἐπὶ τοῖς τε μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ παντὶ χριστιανῷ «με- μηται χριστιανοὶ»; Πώς δὲν ἔννοεῖτε, ὅτι καὶ ἄνθωποι ἔχουσαν ὑπό μικρό ὅμως μέμψις θέλει μείναι καθ’ ὅμων, ὅτι ὑπάρχει τοῖς νόμοις τῆς πατρίδος, ὃ ὑπελήφθη σε- δικμοῦ πρὸς ἁγίας γεραρίας οὐκ εἰσίν οἱ τοῦ εἰδικοῦ δικα- στήριον συγκροτούντες; Ἔναγωμά ὡστε καὶ ἑρωιδικοῖς ν’ ἀθωωθήτε, πιστεύτατε μὲ ὅμως, ὃτι καὶ ἄθωουμενος οὕτω μείζονα ἐφ’ ὅμοις θέλητε ἐλκύσει τὴν κατάκρισιν τῶν τε συγχρόνων καὶ τῆς ἱστορίας. — Ἡ ἱστορία, ἐπανέλαβεν ὁ Κ. Βούλγαρης, ἡ ἱστορία θέλει κρίνει ἀμερολήπτως καὶ οὐγί ὑπὸ τὸ πρίσμα τῶν παθῶν ὡς οἱ σύγχρονοι. — Σύμ- φως ἂν ἂλλ’ ἐπιδιοί ἡ ἀρνησις ὅμων πρὸς τὸ ἐμφανισθῆναι, ἑστὶν αὐτῇ καθ’ ἑαυτὴν ἀξιόλογος, ἡ ἱστορία θέλει κατακρί-
νεὶ ὑμᾶς, διότι ἡ ἱστορία καθαρίζουσα τὰ γεγονότα ἀπὸ τῶν παθῶν, τὰ μὲν καλῶς γενόμενα ἐπηνεῖ τὰ δὲ κακῶς φέγει. Ὁπόσον δὲ ἐν τῇ ἱστορίᾳ μεγάλους εὐρίσκετε ἄνδρας, ὃν ἀπάσας τὰς πράξεις ἐν τοῖς δελτίοις αὐτῆς ἀνέγραψεν ἐν ἐπαίνοις; ὅχι, οὕτωι οὐκ εἰσὶ, πολλοὶ, τῶν πλείστων ὁ μέγας βίος φέρει καὶ τινὰς κηλίδας, φρόνιμοι δὲ τὸ κατ’ ἄνθρωπον ἐλαττοῦν τὰς κηλίδας ταύτας· ἐν τῇ συνέσει ὑμῶν κεῖται ὑπὸ τὴν κηλίδα ταύτην προλάβῃτε. — Λύτοι τοῦ Κ. Βούλγαρη ἐπιμενοντος τῇ ἱδέᾳ τοῦ ἐξευτελισμοῦ καὶ τῆς ταπεινώσεως οὐκ ἀπέκαμον, ἐπανήλθον δ’ εἰς τὴν ἑροδον εἶπον αὐτῷ τοιαῦτα.

"Εστοι· ἂς ἀποδεξηθοὶ ὅτι θέλετε ταπεινώθη, ἀπέναντι ὅμως ἐτέρου μείζονος ἁγαθοῦ δὲν ὀρείλει ἄραγ’, ο ἀνθρώπος καὶ αὐτὴν τὴν παρ’ ἀξίαν ταπεινώσιν εὑρεμοῦς νὰ ὑποστῇ; Ἕρωτός ὑμᾶς, Κ. Βούλγαρη, ὑποθέσατε δτὶ ἐπαπειλεῖται ἡ ζωὴ μου, ἡ περαιονταὶ μου, ἡ εἰς ἀλλο τῶν ἁγαθῶν μοι, ὁ δ’ ἀπειλῶν ὑπόζητα, δτὶ θέλει παύσει τῆς ἀπειλῆς, εἰ ποτε ὑμεῖς συγκαταπεθεῖτε ὡς παρ’ αὐτοῦ δεχθῆτε ἕνα κολαρισμὸν δημοσία, ἐρωτῶ ὑμᾶς δὲν ἥθελετε εὑρεμοῦς δεχθῇ τὴν ἀνοίκειον ἀθριν χρὰν τῆς ἐμῆς σωτηρίας; — Βεβαιῶτατα, εἶπεν ο Κ. Βούλγαρης, εἶποτ’ ἡν ἀδύνατον ἄλλως νὰ σώσῃ ὑμᾶς. — Εὐγε, εἶπον ἐγὼ, εὐχαριστῶ ὑμῖν διδόντι μοι τὸ μέγα τοῦτο δείγμα τῆς πρὸς ἐμὲ ἁγάτης ὑμῶν. Ἀλλὰ νὰν ἐρωτῶ ὑμᾶς, αὐτὸν ἑκεῖνον τὸν κολαρισμὸν, ὅν χάριν ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστου ἐν τοῖς πολίταις καὶ τοῖς φίλοις ὑμῶν ἥθελετε δεχθῆ, διατὶ ἀρνεῖσθε νὰ τὸν δεχθῆτε χάριν τῆς πατρίδος, χάριν τοῦ Βασιλέως ὑμῶν; Πῶς δὲν διαβλέπετε, ὅτι οἱ εἰσαγαγόντες ὑμᾶς καὶ τοὺς συναδέλφους ὑμῶν εἰς δίκην θέλουσι κατ’ ἀντανάκλασιν δ’ ὑμῶν νὰ ῥαπίσητε τὴν Βασιλείαν; Μὴ δὲν εἶπον καὶ ἐκ παντὸς τρόπου δὲν διεκήρυξαν
ότε ύμεις κατείχετε τήν ἐξουσίαν, στι τάν δ',τι, ἐρ' οίς κατηγορεθεῖ, ἐπράξατε τῇ εἰσήγησει ἡ ἐπιδοχιμάζοντος τοῦ Βασιλέως; Ἀδυνατοῦντες λοιπόν οἱ ἐγ' θείροι τῆς Βασιλείας καὶ ύμῶν νὰ ἐγείρωσιν κατηγορίαν κατά τοῦ Βασιλέως ἤγειραν ταύτην καθ' ύμῶν. Μή ἐμφανίζομενος λοιπόν πρός ὑπεράσπισιν δὲν ἡ Βασιλεία καὶ ύμείς ἐπράξατε ἐγκαταλιμπάνετε τόν ἤγειρόνα. Ὅς οἱ τούτοι Ὑπουργοὶ ἤσθε ἡ ἀσπίς τοῦ θρόνου, ἰδίατεροίς γενόμενοι μὴ δὲν δικαιοῦτε τόν Βασιλέα νὰ Σὺς εἴπῃ ποτὲ ὅτι οὐχι κατά τὸ δέον καὶ τὸ καθήκον ύμῶν ἐπολιτεύθητε; Ἡ δὲ πατρίς λαθοῦσά ποτ' εἰς τὸ μέλλον ἀνάγκην ὑμῶν, μὴ δὲν ἐμβάλλετε διὰ τῆς δυσπεπθείας ύμῶν εἰς τήν ἀνάγκην ἔνα δυσπιστήγη πρὸς ύμᾶς, ἐπειδή ἐν τῷ παρόντι δὲν ἐπράξατε καλῶς;

Ὁ δὲ Κ. Βουλγαρῆς πολλάκις ἐπανελάβετε, Κ. Σαρίπολε, ὅτι ἀπειθῶ μὴ ἐμφανίζομενος διατὶ λέγετε τούτο; Ἀπαντεῖτε δὲ ὅτι νόμος παρέχει μοι τὸ δικαίωμα νὰ μὴ ἐμφανίσω φέρει δὲ ὅτι καίπερ μὴ ἐμφανίζομενος θέλω δικασθῆ ὡς παράνοια ποὺς ὕμων λέγετε, ὅτι ἀδικιά καὶ ἀπειθῶ; Ἀδικεῖ ἢρά γε ὁ γρώμενος δικαίωματι παρεχομένῳ αὐτῷ ὑπὸ τοῦ νόμου;

Οὐχὶ δὲ νόμος ἐπανέλαβον ἡγώ, ἀλλ' ὁ κανονισμὸς ὅν προσωρίζοις δυνάμει τοῦ 80 ἄρρη τοῦ Συντάγματος συνέταξε τὸ εἰδικὸν δικαστήριον φέρει ἥν λέγετε διάταξιν, συγχωρήσατε μοι ἐμὸς ἵνα παρατηρήσω ὑμῖν, ότι κατὰ τῶν νομικῶν τῆς γλώσσαν ἡ διάταξις αὐτῇ εἶναι οὐχὶ δικαίωμα παρέχει μεν ἄλλα δικαίωμα ἀριστομενον, διότι ἔποι ἐν τοῖς νόμοις φέρεται ὅτι ὁ ἐρημοδικοὶ δικάζεται ὡς παράνοια, ἡ φράσεως αὐτῇ ἐμφάνει ὅτι στέρεται τοῦ δικαίωματος τοῦ ἀνακύψαι τῆν ἐρήμην ἀπόφασιν. Καὶ ἡ μὲν ἀνακοπή ἐρήμην ἀποφάσεως τοῦ κοινοῦ ἐστί δικαίου, ἡ δ' ἀπαγόρευσις τοῦ χρήσασθαι τῷ ἐνδίκῳ τῆς ἀνακοπῆς μέσῳ.
τού ἔξαιρετικον ἦστι δικαίου. Ἐπαναλέγαν λοιπὸν, ὅτι οὐχὶ δὲ ὡς ὦν ὄστως ἄλλο ἀποστερεῖ ἡ διάταξις δικαιώματος ὑπὸ τοῦ κοινοῦ δικαίου παρεγγυμένου τῷ κατὰ πρῶτον ἔρημου δυναμοῦντι. Ἡ ἄστι δὲ βέβαιον, ὅτι παντοῦ καὶ πάντοτε ὁ νόμος, τὸ δικαστήριον, ἡ κοινὴ γνώμη, ὡς ἀπειθή ἔχουσι τὸν ἐρήμην δικαζόμενον, οὐδὲ ὡς ἀποχρώνα δικαιολογικὸν λόγον τῆς μὴ ἐμφανίσεως αὐτοῦ ἐπὶ τῇ κυρίᾳ τῆς δίκης ὅπως ἄν προτεῖνῃ ἡ μὴ ἐμφανισθείς.

Ἄλλα ἡ κατηγορία ἦστιν ἀδιαίρετος, ἐπηνεγκεν ὁ Κ. Βουλγάρης, ὑμεῖς δέ, Κ. Σαρίπολε, ἐστὶ συνήγορος οὐ μόνον ἐμοῦ ἄλλῳ καὶ τοῦ Κ. Τριγγέτα, ὡς ἐν τῷ αὐτῷ μετ’ ἐμοῦ πληρεξουσίᾳ ἐγγράφη διώρισεν Ἰμάς, ἐπομένως ἐμφανίζωμεν πρὸς ὑπεράσπισιν τοῦ Κ. Τριγγέτα θέλετε ταῦτα ἐρωτορώσας ὑπερασπισθή καὶ ἐμε, καίπερ τοῦ κανονισμοῦ μὴ ἐπιτρέποντος συνήγορον τῷ μὴ ἐμφανιζομένῳ.

Ἀληθῆ ταῦτα, ὑπέλαβον ἔγω, λανθάνει ὥμοις ὑμᾶς, ὅτι ὅσον ἀξίωσίμος καὶ ἢ ὁ ὁ Κ. Τριγγέτας δὲν ἔχει ὥμοις οἴκων ὑμεῖς σημασίαν. Ἀλλως δὲ ὑμεῖς ὡς πρόεδρος τοῦ ὑποδικοῦ ὑπουργείου ἦστε ἡ κεφαλή, ἐὰν λοιπὸν ὑμεῖς παρισταθήσατε καὶ ὀφειλεῖ ἐτέρους συνυπουργοὺς ἤμισυ ἐνεργείς ἐπί τοῦ ὑποδικοῦ καὶ παρ’ ἐμοῦ, καὶ ὡς δὲν ἀμφιθάλων, παρὰ τοῦ δικαστήριον καὶ ὑπὸ πάντων, φρονιμῶν ἀνθρώπων, ἤθελεν ἐκληροθῆ ἡ τῶν ἄλλων ἀποστία. Ἰμαῖς ὥμοις μὴ ἐμφανιζομένῳ, τοῦ Κ. Γρίθα ἀπολειπομένου, τοῦ Κ. Νικολοπούλου βεβαιός μιμησαμένου ὑμᾶς, ποὺ καταντᾷ ἡ σπουδαία αὐτὴ δίκη ἐπὶ τῇ ἐκείνῃ ἐς τῇ ἐς καὶ ἐς Ἐλλάς, καὶ ὡς εἴπε τούς σώματος ὁ πεπολυτισμένος κόσμος ἐστραμμένα ἐχουσί τὰ βλέμματα; Εἰς τὸν Κ. Τριγγέταν καὶ τὸν Κ. Βαλσόπουλον, Ἀλλὰ κατ’ ἐμέ, πολιτικὸν χρίστατο ἴνα μηδὲ τὸ παράπαν ἐμφανισθῇ ὁ Κ. Βαλσόπουλος.
ως βαρείαν ἐπ' ὀμοίῳ φέρων ἐτί τὴν καταδίκην διὰ τὰ ἐπισκοπικά. Μένει λοιπὸν μένος ὁ δυστυχῶς Κ. Τριγγέτας... λέγω δ' αὐτὸν δυστυχῆ, διότι αὐτὸς ὁ προθύμως προσπεργόμενος θέλει ὑποστή, τὸ φοβοῦμαι πολύ, τὰς συνεπειάς τῆς τῶν ἄλλων δυσπεπθείας. Ἀλλὰ προχωρῶ περαιτέρω· δὲν ἀγνοεῖτε, ὅτι δυσμενέστατα πρὸς ἀλλήλους ἔχουσιν οἱ ἐπὶ τοῖς ἐπισκοπικοῖς καταδικασθέντες Κ. Κ. Νικολόπουλος καὶ Βαλασόπουλος, ὅτι οὐδότας ἔσωρεῖ τὸν πρῶτον ὡς τὸν κύριον αἵτιον τῆς καταδίκης εἰς ἣν ὑπέκυψε. Τίς λοιπὸν ἐγγυάται, ὅτι ὁ Κ. Βαλασόπουλος ἔχων ἑαυτὸν ὡς πολιτικῶς κατεστραμμένον δὲν θέλει προσπαθήσει παντὶ τρόπῳ ἵνα εἰς τὴν ἑαυτοῦ καταστροφὴν συγκαταστήσῃ τὸν Κ. Νικολόπουλον, ἀλλὰ καὶ τούτοις εἰς τὸν ἔλευθρον ἀχθεῖες, μήπως ἀσφαλέστερος μένετε ὑμείς; Ἠπεὶ δὲ πρὸς, (ἐπεὶ δὴ ὀφείλω πάσην υμᾶς τὴν ἐμῆν νὰ εἰπώ διάνοιαν), τὸ ἐκεῖνον τοῦ Πετρᾶ προηγούμενον, τοῦ ὄργανον γενομένου τῶν ἐγχορῶν τῶν ἐπὶ τοῖς ἐπισκοπικοῖς ὑποδίκων, καὶ οὐ μόνον παρὰ τοῦ δικαστηρίου ἀπαλλαγέντος ἀλλὰ καὶ γυμναστηρίας αὕτης ἀξιωθέντος, τίς ἐγγυάται λέγω, ὅτι καὶ πρὸς τὸν Κ. Βαλασόπουλον δὲν ἔλευσον οἱ ἐγχοροὶ υμῶν μετέληξε τὴν αὐτήν ἀξιοκατάχρητον πολιτικήν, ἵδιο, λέγοντες αὐτῷ, ἵδιο εὑρίσκω ὅπως σῶσῃς σαυτὸν, ἡμεῖς ἔχουμεν ἐν χεραῖς τὴν ἐξουσίαν, ἡμῶν δὲ ἔδοται καὶ ἡ πλειονοφεία ἐν τῇ Βουλῇ, ἐὰν λοιπὸν σὺ, Κ. Βαλασόπουλε, ἐγερθῆς κατὰ τῶν συντηρητῶν σου κατήγορος καὶ βοηθήσῃς ἡμῖν πρὸς τὸν τούτων ἔλευθρον, ἀμα τῇ καταδίκῃ τῶν προκαλούμενοι φήμης τῆς Βουλῆς ὅπως κατὰ τὸ 82 τοῦ Συντάγματος ἀφόρον δοθῇ σοι ἡ χάρις. Τί λέγετε, Κ. Βουλγαρή; Δυστυχῶς ἡ τῶν ἡμῖν πολιτικῶν ἡδίκη πολλῶν ἔστι καταπετυχαία, ὥστε φοβοῦμαι, ὅτι οὐδὲν φαίνεται αὐτοῖς
αἰσχρῶν ἐποτε τὸ τοιοῦτον χρῆσιμον τοῖς σκοποῖς αὐτῶν ἀποδαίνει.

Ἐνταῦθα ὁ Κ. Βούλγαρης ἐμεινε ἐπὶ τινας στιγμᾶς κατηφής καὶ σύννους, ἐγὼ ἀφῆκα αὐτῶν ἐξαγαγόν σιγάρον καὶ ἄφας αὐτό. Ὅτε ἐκάθισα πάλιν, ὥστε, εἰπέν ἔκεινος, τοῦτο δὲν θέλει ποτὲ πράξει ὁ Κ. Βαλασζόπουλος. — Εἴθε εἶπον, καὶ ἐξηκολούθησα κατηφής καὶ σιωπῶν αὐθίς.

Τὸν τι διεισθήνη, ἀνέλαδθεν ὁ Κ. Βούλγαρης, νὰ λάβω πιστοποιητικὸν παρὰ δύο ἱστρῶν ὅτι ἀσθενῶν δὲν δύναμαι νὰ ἐμφανισθῶ, σὺν τῷ πιστοποιητικῷ δὲ νὰ γράψω τῷ Προ-έδρῳ τοῦ εἰδικοῦ δικαστηρίου, ὅτι ἔαν μὴ ἦσθενον ἠθέλον ἐμφανισθῆ.

Συγχωρήσατε μοι, εἶπον ἐγώ, νὰ Σὰς παρατηρήσω μεθ' ἐλοῦ του ὁρειλομένου πρὸς ὅμοιο σεβασμοῦ, ὅτι τὸ τοιοῦτον ἔγω ἐγὼ ὡς ἀληθῶς ταπεινωτικὸν δι' ὅμοι. Συγχωρήσατε μοι, ἐπανέλαδον αὐθίς, ἐπικαλοῦσα τῆς ἐλει-κρινείας εἶπο ὅμοι, ὅτι ἔαν μέμρωμαι ὅμοι ἀπείθειεν πρὸς τὸν νόμον καὶ ἔλλειψον σεβασμοῦ πρὸς τὸ δικαστήριον, ἐπειθυμοῦ καὶ εὐχόμαι ἵνα μὴ προσθέσῃ τοῦτος τὸ ψεῦδος. Ἡ λέξις ῥίσις μ' ἐξέφυγεν εἰναι πολὺ τραχεία, ἀλλ' ἀγ-χουσα τὰ πράγματα, πάσχω καὶ πάσχω ἡμικώς δεινὰ, μὴ δυνάμενος νὰ πεῖ σῶ ὅμοι, παρακαλῶ ὅμοι προτιμήσητε νὰ δειγθῆτε ὑπερέπτης μὴ ἐμφανιζόμενος εἰς τὸ δικαστήριον παρὰ ταπεινῶς νὰ καταρύγγητε εἰς πρόφασιν ἀναξίων ὅμοι ὡς καὶ παντὸς τιμίου ἀνθρώπου.

Ἐχετε δικαίως, ἄνευ δισταγμοῦ ἐπέρεφεν ὁ Κ. Βούλγαρης, ὅχι δὲν θέλω γράφει πρὸς δικαστήριον τῆς ἀπου- σίας μου.

Ναί, μὴ γράφητε, ἀλλ' ἐπὶ τινας μένον στιγμὰς ἐμφα-νίσθητε· ἱκανοτοιοῦν οὕτω τῶν νόμον, δεικνύων τὸν πρὸς τὸ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ ΛΥΤΟΒΙΟΓ. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝ.
δικαστήριου θεσασμὸν καὶ ἔξιλασκόμενος τὴν κοινὴν γνώ-
μην ἀληθευσθητε σέγων τῷ δικαστηρίῳ ὅτι πειθόμενος τῷ
νόμῳ προσήλυτε, ἀλλ’ ἡ ἡλικία ὑμῶν οὐκ ἐπιτρέπει τὴν
ἐπὶ μακρὸν διαμονὴν. Ὁ κόπος ἦσσαι τῷ ἀνώτερῳ τῶν ὑμε-
τέρων δυνάμεων. Ἐὰν οὕτω τραέξῃ, δέχομαι νὰ γείνο
καὶ τῷ Κ. Τριγγέτα συνήγορος, βέβαιος ὅν, ὅτι, ἐξευμενι-
σθέντων τῶν τε δικαστῶν καὶ τῆς κοινῆς γνώμης, θέλω
ἀρυσθῇ μέγα σθένος ἐν τοῖς λόγοις, διότι ἐξ ὅλης τῆς εἰ-
παθοῦς ἀδολεσχίας, εἰς ἡν περιμένω ν’ ἀκούσω ἐκτρεπομέ-
νους τοὺς κατηγόρους, οὐδὲν ἄλλο φοβοῦμαι, διότι οὔδὲν τῶν
ἀλλῶν ἦσσαι ἰσχυρόν, ἀλλ’ ἡ μόνον τὴν πρὸς τοὺς νόμους
ἀπειθεῖαν Σας, καὶ τὴν ἐκ μέρους ὑμῶν ἔλλεψιν σεβάς-
μον πρὸς τῷ δικαστήριον. Ἀρα τῇ ἐκ τοῦ μέσου τὰ δύο ταῦτα
ἐπιχειρήματα, ἀπερ ὡς ἀληθεῖς κεραυνοὶ θέλουσιν ἐπιπέσῃ
κατὰ τῆς ἐμῆς κεφαλῆς καὶ εἰς ἀντάλλαγμα ὑπόσχομαι
ὑμῖν πλήρη τὸν θρίαμβον.

Δὲν ὅμως, δὲν ὅμως ἐπερώνησεν ὁ Κ. Βούλγαρης.
ἀλλ’ καὶ ἄρως αἰσθάνομαι ἄτοις τὰς ἑμᾶς δυνάμεις, ὑπέ-
λαθον ἐν. Μοι ἀπενείματε τὴν μεγίστῃν τῶν τιμῶν δια-
πιστευθείς μοι τὴν ὑμετέραν ὑπεράσπισιν, ἀλλ’ αἰσθάνομαι
ἐν ἐμαυτῷ, ὅτι ἔστι μοι ἁδύνατον ν’ ἁναδεχθῶ τῆς τιμῆς
tαύτης ἀξίως ἄρα μὴ ἐπικουρήσῃ τῶν συμβουλῶν μου,
προστίθημι μάλιστα τῶν δεήσεων μου. Ἕτερ τὰ τριάκοντα
ἐτοιμάροιν καὶ τὸν δικηγόρον οὐδέποτε ἄνεδεχθῆ ὑπόθεσιν,
ἡν πρῶτος ἐγὼ νὰ μὴ ἐξασθάνῃ ὡς δικαίων καὶ καθ’ ἕν
ἐντολεῖς μου δὲν ἐδέχθη νὰ πράξῃ κατὰ τὴν πεποίθησιν καὶ
τὰς ἀδηγίας μου.

Ὅ δὲ Κ. Βούλγαρης ἀλλ’ ὁ ἐπιτικὴς ἱστρός καὶ ἀπει-
θοῦντα τὸν νοσοῦντα οὐδέποτ’ ἐγκαταλληλώνει, ἀλλ’ ἐτέρῳ
φαρμάκῳ πειρᾶται ἱάσαι τὸν κάμοντα.
'Εγώ δέ· ἀλλ' ύμών μη ἐμφανιζομένων κοπίς τῶν ἐμῶν λόγων ἔσονται οἱ χλευασμοὶ τῶν, ὡς εἰπατε· ἄνδραισιν ἐξελέξατο ἡ Βουλή πρὸς ὑποστήριξιν τῆς κατηγορίας. Ἀκούσατε παρ' ἐμοῦ τίνα θέλουσιν εἰπεῖ οὕτω. «Τι ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; Ίδοὺ ὁ σατραπικὸς χαρακτή τοῦ Κ. Βούλγαρη ἐμφαίνεται πλήρης. Ἀπείθει τῷ νόμῳ, ὑδρίζει τὴν Βουλή καὶ τὸ δικαστήριον, δὲν ἐμφανίζεται. Εἰ δὲ τοιούτος ἔστι νῦν ὅτε ταπεινὸς καὶ ὑπὸ δίκην εὑρίσκεται, εἰκάσατε ὁπόσον ὅρασις ἦν εἰς τῇ ἔξουσίᾳ. Ὑπάρχει πλέον ἀμφιβολία ὅτι ἤγινε δὲ ὅτε ἠπεπείραθη τῶν νόμων καὶ τοῦ συντάγματος τὴν κατάλυσιν ὅπως αὐθαίρετας δε— ἡ σπόζη τῆς Ἐλλάδος;» Τοιαύτα περίπου φθέγξονται οἱ κατηγοροὶ, ἐγὼ δὲ τὸ βάρος τῶν λόγων φέρων ἀνάγκη νὰ κύψω τὴν κεραλήν, τοῦτο μὲν, διότι ἐκτὸς τῶν προσωπικῶν σκωμμάτων ὑπάρχει τι τὸ ἀληθὲς ἐν τοῖς λόγοις, ἡ ἀπείθεια δηλοῦσί πρὸς τὸν νόμον καὶ ἡ ἔλειψις σέβασμον πρὸς τὸ δικαστήριον τοῦτο δὲ, διότι ἐὰν ἐπιχειρήσω ν' ἀπολογηθῶ ύπὲρ ύμῶν, ἀκούσω παρὰ τοῦ Προέδρου ὅτι οὐκ εἰμὶ συνήγορος ύμῶν ἀποσταθῶντος. Ἐπαναλέγω ὅτι ύμῶν ἐρημικοῦντων ἔλαχιστος ἄρα ἐστίν καὶ ἐσομαι κατὰ πολὺ τοῦ μεγαλείου τοῦ ἀγῶνος ὑποδέστερος, εὐθύνως λοιπῶν χρίσιν ὅτι δὲν εἶναι φρόνιμον νὰ δεχθώ, μὴ ἐχὼν τὸ ἐλεύθερον εἰς τὴν δείγμασιν τῆς ὑπερπασίνσεως. Καθικετεωὶ ὁμώς ἐν ὅνωμα τῆς πατρίδος, τῆς ὑμετέρας ὑπολήψεως, τοῦ ξηλωτοῦ ύμῶν παρελθὸντος, δ̐ σὺν τῷ ὄνοματι θέλετε ἄρεσι κληρονομίαν τοῖς τέκνοις ύμῶν, ἐνδώσατε εἰς τὰς φιλικὰς παρατηρήσεις καὶ ἐμᾶς προτροπάς, ἁς μετὰ τηλικάυτῆς φιλικῆς παραρέσεις καὶ τοσαύτης εἰλικρινείας καὶ συνεχίσεως ὑποβάλλω ύμῖν.

Καγώ, ἐπανέλαβεν ὁ Κ. Βούλγαρης, παρακαλῶ ύμᾶς.
ἲςα μὴ ἐπισμένητε τῇ γνώμη. Παράστητε συνήγορος οἰσου- δήποτε τῶν ἐμφανισθησάμενῶν· ἐκ τούτου δὲ διὰ τὸ ἀδια- ρετον τῆς δικης ἑλετε δυνηθῇ νὰ ὑπερασπισθῆτε ἐμὲ τε καὶ ἄντιν ἄλλον τῶν συναδέλφων μου ἐρημοδισθώντα.

Ἀδύνατον μοι εἶναι, Κ. Βούλγαρη, δι᾽ οἷς εἶπον ὑμῖν λόγους. 

Σκέφθητε, ἀπήντησεν οὗτος καὶ πάλιν ὁμιλοῦμεν.

Τὰ ἐν μεγίστῃ συντομίᾳ ἐκτεθέντα πολλάκις ἐπανελή- γθησαν, μάτην ἀμως, διότι ὁ Κ. Βούλγαρης ἀμετάπειστος ἐμείνε. Χθές ὁμοι ἔλθοντες εἰς ἐντευξίν μου οἱ Κ. Κ. Ἰω. 

Τυπάλδοις καὶ Ἀριστοτέλης Κακουλίδης, συνήγοροι τοῦ Κ. 

Νικολοπούλου παρότρυνον με ὅπως λάβω κατό μέρος εἰς 

τὴν δικην λέγοντες μοι ἄλλα τε πολλά καίδη ὡς γναστοῦν 

τοῖς πάσι γενομένου, ὅτι εἰμι δια συνήγορος διὰ τῆς ἀποκορή- 

σίς μου χρησιμώς τῇ κατηγορίᾳ κράτιστον ὅπλον κατὰ τοῦ 

Κ. Βούλγαρη, διότι οἱ κατηγοροὶ πονηρῶς ἐπαινέσθησί με ὡς 

ἀποστάντα, διότι δυσπείθη εὕρον τὸν Κ. Βούλγαρην. Ὄμο- 

λογῳ ὅτι τὸ ἐπιχείρημα τοῦτο ἐράνη μοι ὑπὲρ τὰ λοιπὰ 

πάντα ἀ ἐπηγάγοντο πειστικὸν, ἂτε διόντον τὴν ἐμῆν φιλοτι- 

μίαν ἦν μή δὴ εκ προστάτου μετατρέψωσι με εἰς κατῆγο- 

ρονοι ἐγὼ ὁ Κ. Βούλγαρη, ἡτησίμην παρὰ τῶν συνα- 

δέλφων ὅλην χρόνον ὅτες σκεφτόῃ καὶ ἐχωρίσθημεν. 

Μετὰ 

μεσημβρίαν μετέθη τὸς τοῦ Κ. Βούλγαρην προσλαβόν 

καὶ τοῦ Κ. Δυμιρίθην ἐν τῇ αὐτῇ ἔσει ὡς ἐμὲ εὐρύκρο- 

νον, καθὸ συνήγορον τοῦ ἐπίσης ἀπολειπομένου τῆς δικής 

Κ. Δημ. Γρίθα. 

Εὐρόντες τὸν Κ. Βούλγαρην ἢρξάμελον λέ- 

γων, ὅτι διὰ τὰς γενομένας μοι παραστάσεις παρὰ τῶν συν- 

αδέλφων Τυπάλδου καὶ Κακουλίδου καὶ ὡς μὴ γενὸς κί- 

τοις ἐπιχειρημάτων τῶν κατηγόρως ἀποφασίζω ἔνα ἐμφα- 

νισθῶ ὡς τοῦ Κ. Δυμιρίθη 


Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
νως τὸν Κ. Βούλγαρχην ὅτι δὲν παρέστη ἐπὶ τοῦ παρόντος, διὸτι ὡς σύμβουλος αὐτοῦ ἔχω ὡς περιττὴν τὴν ἐμφάνειάν του κατὰ τὴν συζήτησιν τῶν προκαταρκτικῶν ζητημάτων τοῦ κατὰ τύπον ἀκυροῦ τῆς κατηγορίας καὶ κατὰ νόμον πλημμελείας εἰποτε ἰμάς, παρὰ πάσαν προσδοκίαν, τὸ εἰ- δικὸν δικαστήριον ἀπορρίψαν τὰς ἐνστάσεις διατάξει τὴν εἰς τὴν οὐσίαν πρόσδοκην τῆς δίκης ὁ Κ. Βούλγαρχης ἐπιφυλάττε- 

ται ἕνα παρουσιασθῇ πρὸς ἀπολογίαν. Προσεθέμην ὅτι οὕτω πράττουν ἀναλαμβάνω αὐτὸς ἐγὼ τὴν εὐθύνην τῆς ἐπὶ τοῦ παρόντος μὴ ἐμφανείας αὐτοῦ, ἐπειδή δὲ πιστεύω, ὅτι τὸ δικαστήριον θέλει παραδεχόμενο τὸ ὄρθον τῶν ἐνστάσεων, κα- 

tastήσεως περιττήν τὴν ἐμφάνειαν του, ἐν ἐναντίω δὲ περι- 

πτώσει καὶ ἀπορρίψῃ αὐτάς, ἀρίστη ἀναιτία τὴν πρόκρισα τῆς προσελεύσεως κατὰ τὰς στιγμὰς τοῦ κινδύνου, ἦτοι τῆς τοῦ περὶ τὴν οὐσίαν συζήτησεως.

'Αλλ' ἡ λίκη ὑπῆρθεν ἡ ἐμὴ ἐκπλήξις ὅτε ἐντὸς τῆς προσδοκιμένης ὑπὸ ἔμου ἐκφάνεσθας μεγάλης εὐχαριστίας ἦκουσα τοῦ Κ. Βούλγαρχης μετὰ πολλῆς τῆς ψυχρότητος εἴποντος μου· «Τρεῖς μὲν Κ. Σαρίπολε, πρόκειται ὅπως σᾶς » εὐχαριστεῖ, ἐγὼ δὲ ἐν οὐδεμίᾳ περιπτώσει θέλω συγκατα- 

» τεθὴ ὅπως ἐμφανισθῇ εἰς τὸ ἀκροτήριον ». Καίπερ κα- 

ρίως τρώμεθες τὴν καρδίαν, διότι ἄντι νὰ ἐκτίμησθῇ ὑπὸ τοῦ Κ. Βούλγαρχης δεόντως ἡ ἡ ἐποιεῖται ὑσία τῶν πεποιθή- 

σεῶν μου, τὴν θυσίαν τάυτην ἀπεδέχετο μετὰ τοσσατῆς ψυχρότητος, κατέστειλα τὴν ἐν ἐμοὶ ὅλην καὶ ἐπελήφθην ν' ἀναπτύξω ὅπως διὰ αὐτῶν συμφέρον εἶχε τὸ νέον τοῦτο σώστήματο προτύπωσιν αὐτοῦ. 'Ανέπτυξα λοιπὸν αὕτης αὐτὸ διὰ μακρῶν καὶ ἠτένιζαν εἰς πρόςωπον ὅπως ἀνακαλύψαν ἐπὶ τῆς φυσιογνωμίας αὐτοῦ ἐποίησαν ἐντύπωσιν ἐπέφεραν εἰς τὴν καρδίαν τοῦ οἱ λόγοι μου· οὕτως ὅμως ἀτεγκτος μείνας,
δὲ ἔγω ἐπέρανα τὸν λόγον, ἐπείτε μοι στερεοτύπως αὐτοὺς ἤκεινον τοὺς λόγους· «Τιμεῖς μέν, Κ. Σκρίπολε, πράξατε» ὅπως σᾶς εὐχαριστεῖ, ἐγώ δὲ ἐν σύνεμι περιπτώσει θέλω «συγκατακεφῆ ὅπως ἔμφασισθώ εἰς τὸ ἀκροατήριον». — Δὲν ἔχετε, εἶπον ἔγω, Κ. Βούλγαρη, νὰ προσθέσητε τι εἰς τοὺς λόγους αὐτοὺς οὓς διὰ ἀμετακρίττως ἔξηνέγκατε; — "Οχι," ἔηρα ἔηρα μοι ἀπήντησεν ὁ Κ. Βούλγαρης. — Λυποῦμαι λοιπὸν, εἶπον ἔγω, ὅτι καὶ ἡ τελευταία αὐτὴ προσφρόμου ἀπέθεν ἀνοφελῆς, ἡ δὲ πρὸς ὑμᾶς φιλία καὶ τὸ σέβας δὲν ἐξετημήθησαν ὅσον ἦλπίζον. — Ἡ φιλία ἡμῶν μένει καὶ εἰς τὸ μέλλον η ἀὐτή, εἶπεν ὁ Κ. Βούλγαρης, καὶ τὰ φρονήματα ἡμῶν ἐπὶ τοῦ προκειμένου εὑρίσκονται εἰς τηλικοῦτην πρὸς ἀλλήλα ἀντίθεσιν.

Οὕτως ἀπεχωρήσαμεν ὁ Κ. Λουριώτης καὶ ἐγώ, ἄπο-χαρετήσαντες τὸν Κ. Βούλγαρην. Οὐδὲν ἄλλο λοιπὸν ἀπολεῖπται μοι μετὰ τοσαῦτης προσπαθείας πλὴν ἢ νὰ εὑρקלי ὡστε νὰ μὴ ἀποθῇ ἀνδρὶ σεβαστῷ εἰς ἄλθον ἀκόουν τὸ τοσοῦτον αὐτοῦ πείσμα· εἰς τὸ νὰ θεωρηταὶ ταπεινωτικὸν δι' ἑαυτὸν τὸ ὑπακούσαι τοις νόμοις τῆς πατρίδος, καίτερ διὰ τῶν ἀντιπροσώπων αὐτῆς ἀδικοῦσης αὐτῶν.

1 Οὐκ οὐδέποτε 1876. Χιλιετές ἐλθόντι πρὸς με ὁ Κ. Μιλτιάδης Κ. Κανάρης σὺν τῷ Ἐκ Κρήτης Κ. Μαξίμωρ ἐκείμισθον μοι τὸ τοῦ Κ. Γλάδστωνος ἀπὸ 5 Σεπτεμβρίου ἐν. ἐτ. περὶ τῶν Βουλγαρικῶν, φυλλάδιον, παρακαλοῦντες ὅπως ἐκ μέρους του Κ. Μιλ. Κανάρης συνάσκοι ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Κ. Γλάδστωνα, ἐν ἣ νὰ παραστήσῃς εἰς ἥλικην αἰνίαν ὁ τῆς Ἀγγλίας πολιτικῆς παρέστη, δικαίους μὲν τὰς ἐν Βουλγαρίας τῶν Τουρκῶν ὀμάστης στηλιτεύσας, παρασιωτής τε ἔλος τὰ παθήματα καὶ τὰ δίκαια τῶν ἐκ του Ἐλληνικοῦ φύλου χριστιανῶν. Ἐπελήφθην ἀμέσως.
τού ἔργου, συντάξας δὲ τὴν ἀκόλουθου ἐπιστολὴν παρέδωκε σήμερον τῷ Κ. Μίλτ. Κανάργη, δοτις ἐγκρίνας αὐτὴν κατὰ πάντα ἐθεδαίωσε με δοτι αὐριον θέλει ἀποστείλει αὐτὴν διὰ τοῦ σαμουδρομείου πρὸς τὸν Κ. Γλάδστωνα. 

'Αλλ᾽ ἀπαντήσει ἄρα γε ὁ πολὺς Γλάδστων; 'Αμφιθάλως μεγάλως, διότι δύσκολος λιαν, ὡς εἰκάζω, ἀποδήσει ἀυτῷ ἡ δικαιολογία, μάλιστα δὲ, διότι ἐπὶ μακρὸν ἴδον τὰ τῆς 'Αγγλίας πράγματα οὐ μικρὸν καὶ οὕτος συνετέλεσεν εἰς τῆς Τουρκίας τὴν νῦν κατάστασιν. 'Εγὼ δὲ οὕτως δι᾽ ἐλπίδος, ὅτι συνελθὼν ἐγερεῖ τὴν ἑαυτὸς φωνήν ύπὲρ τοῦ 'Ελληνισμοῦ. 'Εστώς καί ἡ σιωπηρὰ αὕτη μεταμέλεια μαρτυρήσει περὶ τῆς εὐγενοῦς ψυχῆς τοῦ ἀνδρὸς καὶ ὁρελήσει μεγάλως τὴν 'Ελλάδα. Ιδοὺ ἡ πρὸς τὸν Κ. Γλάδστωνα ἐπιστολὴ διὰ χειρὸς τῆς θυγατρὸς μου Μαρίας διὸ ἀντιγραφομένη.

Πρὸς τὸν ἐντιμότατον Κύριον Γλάδστωνα, μέλος τοῦ 'Αγγλικοῦ κοινοβουλίου.

Ἡ ἔξοχος θέσεις, ἢν ὡς πολιτικὸς ἐξ οἰκείαις ἀρετῆς κατελάβετε ἐν τῇ ὑμετέρᾳ πατρίδι, ἐστίν ἵστη πρὸς ἐκείνην, ἢν ὡς ὁ ὑπατος τῶν 'Ελληνιστῶν καὶ ἐν ταῖς πλείσταις τῶν περιστάσεων ὡς εἰς ἄχρον φιλέλλην κατέχετε ἐν ταῖς καρδίαις ἄπαντων τῶν 'Ελλήνων.

Τούτων ἔνεκα ἐν τοῖς παροῦσι καιροῖς τῆς 'Ανατολῆς οἱ 'Ελληνες ἐπὶ τοῖς ὑρ' ὑμῶν ἐκφερομένοις λόγοις συγκινούμεθα μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἄλλου τινὸς τῶν ἄνα τὴν Εὐρωπίτι πολιτικῶν, ἀτε θαρροῦντες, ὡς εἰκές ὁ κάλλιον τῶν ἄλλων τὰ ἡμετέρα γινώσκων ἐστε καὶ ὁ ύπὲρ πάντας τοὺς λοιποὺς ἕχων τὸ δικαίωμα νὰ λαλῆσητε, λαλοῦντες δὲ οἱ πάντες ἀνθρωποὶ ὁφείλουσί προσέχειν τοῖς σοῖς λόγοις.

Θέλετε οὖν εὐμενικὸς ἀποδεχθῇ τὰς ὀλίγας, ἃς πρὸς
ομας τολμω ν' απευθυνω παρατηρησεις ο ελαχιστος εγω, χαριν, τουτο μεν, διε ειμι "Ελληνη τουτο δε, οτι φερω όνομα προσφιλες υμιν τε και τη λοιπη Ευρωπη, το ονομα του πατρος μου.

Το ομετερον ρυθματικον περι των εν Βουλγαρια ωμοτητων των Τουρκων διεχωσε πολυ το φος επι της καταστασεως των υπο το σκηνητρον των Θωμανδων χριστιανων λαιων, και επεσπασε την προσοχην του κοσμου επι των αυλιων τουτων οντων των απο τεσσαρων και πλεον ηδη αιωνων διακη χτηριων μενοντων, παρα των αδελφων των χριστιανων έγκασταλειμμενων, ει την θηριωδιαν φυλης, ητης, αρ η τις επερανη εις την ιστοριαν, ουδεν αλλο επραξεν αλλ εκμανους θηριους εργα, ειτε υπο του 'Αρτιδα ωδηγετο, ειτε υπο του Τιμοφυρην η τους διαδοχους του 'Ερτογορουλ κατεσυρετο απο της άγριας και αξενου χαρας της εκυπτης καταγωγης επι των πολιτισμων της Ευρωπης.

Ο κατα τα ειμα μερη ηγετης του πολιτισμου τουτου λαος αυτως εστιν εκεινος ο υπερ παντως των λοιπους το αγριον των επιθρομεων μεσος υποστας, διοτι απο του ενατου μεχρι του πεντεκαιδεκατου αιωνος δια των μονων οικειων αυτου δυναμεων αντεστη και, ως απο Θεου υπερ του χριστιανισμου φραγμος τεθεις, εσωσε την Ευρωπην.

Ο λαος ουτως εστις ο 'Ελληνικος, ο δια τας μεταξυ Δυσεως και 'Ανατολης θρησκευτικης αντιξηλιας υπο παντων εν τας οδυνας έγκασταλειριεις.

Την προς αυτων άχριστων εμως η Ευρωπη επληρωσεν ακριβα, διοτι, τουτο γνωστοτατον, οι Γιαννιτζαροι, οι τα επια των Τουρκων υπο τους Βαγιαζιτας, τους Μουρατας και τους Σουλειμάνας δεξιασταις και φοβερους τουτους τη 'Εστερια αναδειξαντες, ή Ελληνων ησαν παιδες, άμα δε
έπαυσατο η τούτων νεοσυλλεξία και μόνοι οἱ ἐκ Τούρκων ἐκτραπολογήθησαν, οἱ στρατιὲς ὁ Θωμανικῆς αὐτοκρα-
τορίας, ἀνανδροὶ ἡλέγχθησαν, συνεπῶς δὲ, ἡ δόξα τῆς ἡμι-
σελήνου ὑχρίασε καὶ ἠθέλεν εἰσῆλθαι ἡ τῆς παντελῶς ἀπεσθε-
σμένη ἦν μὴ, κατὰ παράδοξον καὶ τῇ μεθ' ἡμᾶς ἱστορίᾳ ἀνεξήγητον ἐκτροπὴν φρενῶν, ἡ Εὐρώπη εἰς ἐκείνην ἀνε-
λάμβανε νὰ σωθῆ τὴν Τουρκίαν γενομένη, αὐτῇ χριστιανῆ, ἀνάδοχος τῶν ἀπονεκτήτων ἐχθρῶν τοῦ χριστιανισμοῦ Ἑο-
σουλμάνων, ὅπως τούτως εἰσαγάγη ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ τῶν ἠθῶν νὐσχενεῖα.

Οὖτω ὀρκουτέρους τους Τούρκους κατέστησεν ὡς καρ-
φωθείσης ἐν τῷ τούτων ἐγκεφάλῳ τῆς ἱδέας ὅτι εἰσὶν ἄναγ-
καίοι τῇ Εὐρώπῃ καὶ ἐν διὰ τὰς πρὸς ἀλλήλους πολιτι-
κάς ἀντικυθήας τῶν Ἐσπερίων ὁπαδῶν τοῦ Χριστοῦ οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Μωάμεθ ἔδει ἵνα συντηρῶνται, ἐν ταῖς κακίαις ἄνωτῶν κυλινδούμενοι, ὡς οἱ κακοήθεις τῆς μεσαιωνικῆς Ἰταλίας Βροντί, οὔτε τὰς ἐκ τεκτάλως καὶ κυκλείας ἑδαπά-
νων τῶν χρυσῶν, ἐν μισοφοροῦντες παρὰ πᾶς πρὸς ἀλλή-
λους ἀντιπολούντων ἄρχοντων τῆς Ἰταλίας ἐλάμβανον.

Καθ' ἐν καὶ μόνον οἱ πάλαι Βροντί τῶν νῦν Τούρκων διε-
φερον, ὅτι ἐκεῖνοι μὲν ὃ, τί ἐλάμβανον διὰ τὴν πρὸς τοὺς πλη-
ροντας παροχῆν τῆς φαύλης βοηθείας τῶν, εἰς πλήρη ἐλάμβανον κ. ρ. .Fat. α. πρὸς δὲ τοὺς Τούρκους ὃ, τί ἐδοθη λόγῳ δανείου ἐδόθη. Ἡ γνώση ἀρά ἡ Εὐρώπη, μάλιστα ὁ ἡ Ἀγγλία, δανείζουσα, ὅτι ὁ Θωμανικὸς ὄσκος παρά χρι-
στιανοῦ δανείζεται συνέποτε προστεθονει τὴν ἀπότισιν τῆς ὁρείλης. Ἡ οὖν σκαία τούτων κεφάλη ἐξεπλάγη μέγα, ὅτε ἐξητήθη τὸ ὁφλημα. Ἡ ἐκπληκτικῆς τοῦ δεδομοῦ διηνοιξη τῆς Εὐρώπης τούς ὀφθαλμοὺς, ὡς καταπεσούση τῆς ἐκ χρυσοῦ καλύπτον τῶν μεγάλων ύφελημάτων καὶ τόκων, ἀπερ
κατέβαλλεν αὐτῇ ἡ Τουρκία ἐκθήμουσα πρὸς τὴν τούτων ἀπότισιν τοὺς εἰς τὸ μαστίγιον τῆς παραδεδομένους ἀτυχεὶς χριστιανοὺς.

'Αλλὰ εἰ καὶ οὗτοι βλέπει τούλαχιστον νῦν καθαρῶς ἡ Εὐρώπη τὰ πράγματα. Ἀποδεότεν οὖν χάριτας τῇ δυνάμει τῆς ἀληθείας, ἕτοι τῷ συμφέροντι τῶν δανειστῶν ὡς ὀργάνω χρησιμενή, καταφανεῖς τοῖς πάσι κατέστησε τὸ διὰ τῶν ἱδρύσων καὶ αἰμάτων χριστιανικῶν ἡ Τουρκία μέχρι τῶν ἐπίαυτα τὰ βαλάντια, τὸ χρηματικὸν συμφέρον τῶν δανειστῶν τῆς ἱκανοποιούσα.

Συγχωρηθήτω μοιδώς εἰπεῖν, ὅτι διὰ τὴν βραδύτητα τῆς ἀνακαλύψεως τῶν περὶ τὴν Τουρκίαν οὐδαμῶς ἐκτὸς πάσης αἰτίας πρέπει νὰ μείνωσιν οἱ τὰς ἡγίας τῶν Κυβερνήσεως τῶν ἱγματῶν τῆς Εὐρώπης χριστιανικῶν ἔνων κατὰ τὴν λήξιν αἰκατάστασιν ἐν χεραίν αὐτῶν κρατήσαντες, διότι οὔτε καὶ ὥς ἐξογοι ἄνδρες καὶ ὡς ὑπὸ ἐξόμοι ἄνδρων, ἐν αὐτῇ τῇ ἐθνικῇ τοῦ Τουρκικοῦ Κράτους διατριβοῦντων ἐν ἐπιστήμοις θέσειν, ὑπηρετοῦμενοι, ὁφειλομένοι ἐν{o} εἰς ἐλεεινή καταστάσει διήγησαν οἱ ὑπὸ τὰ σκήπτρα τῶν Σουλτανῶν χριστιανοί.

Ἡ κατὰ τὸ 1821 ἔξεγερσις τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῆς Ὀθωμανικῆς δυναστείας εἰς φῶς ἤγαγε τὰς θηριωδίας τῶν Τούρκων. Ἀγανακτεῖ νῦν ἡ Εὐρώπη ἐπὶ τοῖς ἐν Βουλγαρίᾳ ὁμότητι καὶ μάλα δικαίως, διότι ἐσφάγησαν καὶ ἡτιμάθησαν ἀθώα πλάσματα, καθάρον τις τούτων ἄριθμος, ἢν δοθεῖ δηλοῦντι, πεντεκαίδεκα ἡ καὶ πλέον χιλιάδες, διότι τὸ ὁμόν καὶ κακοπρέπες ἐν τῷ εἰδει καὶ οὐχί ἐν τῷ ἀριθμῷ ὑπάρχει, τίνος ὅμως ἐνέκει ἐν τῇ δικαίᾳ ταύτῃ ἀγανακτήσει μόνον ἐπὶ τοῖς δεινοῖς, τῆς Βουλγαρίας νὰ ἐκχείλουν τὰ δάκρυα, ἐπιληψιμοί δὲ νὰ διεικνύται η Ἑὐρώπη.
ρώπη τῶν δεισιδαπθημάτων ἢ τὸ ἔτερον τῶν δεδουλωμένων φόλον τὸ Ἑλληνικὸν, ὑπέστη; Μὴ οὐκ εἰσί τὰ τοῦτο παθήματα ἄνωτερα, πάντως δὲ καὶ χρονιώτερα τῶν νῦν τῆς Βουλγαρίας; Ὁ πατριάρχης τῶν ὁρθοδόξων ἀπηγγενίσθη, ἀποκραμμαθεὶς δὲ διὰ τοῦ σχοινίου ἐν τῷ βορδόρῳ ὡσ κύρων ἐσύρθη καὶ ἐρρίθη εἰς τὸν Βόσσαρου· οἱ ἀρχιερεῖς ἐξαρατομηθήσαν, οὐ μόνος οἱ ἐν τῇ πρωτεύουσῃ ἀλλὰ καὶ οἱ ἐν ταῖς ἐπαρχίαις· οἱ προδρόμοις ἀπαντάχθου τῷ Κράτους τοῦ Ἐσμαύν ἀνεσκολοπισθήσαν· Ἡ Χίος, τὰ Ψαρά, οἱ Κυδωνία, ἡ Κύπρος, ἡ Κασσάνδρα, ἐπνίγθησαν ἐν τῷ αἰματεὶ ἡ ἀπετεφρωθήσαν ἐν ταῖς πυρπολθεῖσαις ἐκκλησίαις καὶ σικίαις αὐτῶν· αἱ κόραι καὶ οἱ παῖδες τῶν χριστιανῶν ἐκόρεσαν τὰς κτηνωδείς ἐπιθυμίας τῶν Τουρκῶν, καὶ ὡς εἰπεῖν, τριάκοντα μυριάδες τούλχηστον ἀσθενῶν καὶ ἀστυλῶν Ἐλλήνων κατεκρεουργήθησαν, καὶ ὡμοὶ σικτρῶν εἰπεῖν! οὐδεμία τανῦν ἐξ Ἑυρώπης φωνή ἡγέρθη ἐπος πρὸς τὰ τῶν Βουλγάρων μνημονεύση καὶ τούτων, ἡ μῆται διὰ τὴν πολλήν του χρόνου πάροδον ἐκάλυψε ταῦτα ἡ παράγραφή; Ἀλλ' ἔν τῇ Ἡπείρῳ Ἑυρώπῃ ο νόμος παραδέχεται τὴν παραγραφήν τῶν ἀδικημάτων, ἡ τῆς Ἀγγλίας ὡμοίως φωνή ἐδει ἕνα μνημονεύση καὶ τῶν ἀνοσιοφρονημάτων τούτων, διὰ τὸν λόγον, ὅτι οἱ κοινοὶ τῆς Ἀγγλίας νόμος οὐδαμον ἐν τῇ παραγράφῃ ἔχει ὡς μέσον πρὸς ἀποσβέσιν τοῦ ἀξιοποιοῦν τοῦ ἀδικήματος.

Ἀλλ' αἱ ἐπὶ ἐσχάτων ἐν Τζέδα σφαγαί; Ἀλλ' αἱ προχθές ἐν Συρίᾳ κρεουργίαι; Ἀλλ' αἱ χθές ἐν Κρήτῃ ἐρημώσεις πῶς ἀπεσιωθήσαν;

Δὲν ἐπεμβάσαν, Ἐντιμώτατε καὶ σεβαστὲ ἄνερ, εἰς τὴν ἐξέτασιν τοῦ πώς ἐπολιτεύθη ἡ νῦν διέπουσα τὰ τῆς Ἀγγλίας κυβέρνησις; τὸν τοιούτον ἔλεγχον ἔχετε μὲν ὑμεῖς τὸ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
δικαίωμα καὶ τὸ ἀρμόδιον ὅπως ποιήσητε, διαφεύγει δὲ ἐλλος τὴν ἐμὴν ἀρμοδιότητα. Πιστεύω ὅμως, ὃτι γίνομαι διερμηνεὺς πιστῶς τῶν φρονημάτων σύμπαντος τοῦ Ἑλληνισμοῦ έκεῖ εἶπα, ὃτι εἰς τὸν ὀρθαλμὸν τοῦ παντεσπάντου Θεοῦ, πρὸς ὅν πάντοτε ὁ ἄνθρωπος καὶ τεταπαινωμένος δεκτός ἦστε εἰς ἄκροςιν, οὐχὶ ἡ παροῦσα μόνη τῆς κρατικῆς Ἀγγλίας κυβέρνησις, ἀλλὰ καὶ ἡ πρὸ ταύτης, ὡς καὶ αἱ τῶν άλλων ἰσχυρῶν τῆς Ἐυρώπης κρατῶν κυβερνήσεως, κουρωνοῦσιν τῆς μομφῆς ἣν ἐν τῷ ὑμετέρῳ φυλλαδίῳ (σελ. Α), τοσοῦτον καλῶς διετυπώσατε, ὅτι: «μετέχουσι κατὰ τις τοῦλα» χριστόν κατ᾽ ἡθικὴν συμμετοχὴν ἐπὶ ταῖς χαμερ- πεστάταις καὶ σκοτεινοτάταις ὁμότηται ταῖς υπὸ τῶν Τούρκων διαπραγματεύσαις κατὰ τὴν παροῦν αὐτοῦ ἐκατονταετηρίδα.»

Ναι, τὸ καθήκον, ἡ τιμὴ τῆς Ἐυρώπης ἀπάτης ἀπήτου καὶ ἀπεικονίσει όρασικωτέραν ἐνέργειαν πρὸς καταπευχὴν τῶν κακῶν, ὥστε ὁμοίας τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπότητος πάσης.

Ναι, ἐν ἐποχῇ καθ᾽ ἡν ὁ πάσχων ἄνθρωπος ὡς ἄνθρωπος ἀπλῶς, τούτωσιν ἀνεξαρτήτως τοῦ χρώματος τοῦ δέρματος, τῆς ὑπηρεσίας, τοῦ τόπου τῆς γεννήσεως αὐτοῦ, καθίσταται ἀντικείμενον μερίμνης καὶ ἀντιλήψεως τοῦ ἱσχυροῦ, τοῦ ἀπωτάτω τοῦ πάσχοντος διατελούντος, ἐστὶν ἀνειδος διὰ τὴν Ἐυρώπην πάσην τὸ περιορικὰν ἄνθρωπον εἰς Χριστὸν πιστεύοντος, ἐκ τῆς κακοτῆς καταγωγῆς τοῦ γένους ἐλκόντων εἰς δὲ τὰ πρόθυρα αὐτῆς τὰς βασάνους ὑπομενόντων, οὕτως ὅστε αἱ σώματα τοῦτον τυραννούμενον ἐδει ἐνα φθάνοντοι εἰς τὰς ἀκοὰς τῆς ἐξύπερται τῶν εἰς μεγάλην ἄτι αὐτῆς ἀπόστασιν ἐυρισκομένων.

Αἱ ύπὸ τῶν Τούρκων ἐν Βουλγαρίᾳ φρικαλεότητες οὕτε
νέας είδος, οὔτε ἄνθρωπος ἀπλή δ' ἐπανάληψις τῶν προ-
τερον ἀλλαχοῦ γεγενημένων, πάντως δὲ εἰς προσάµια ἀλ-
λων ὑμοίων κατ' ἄλλουν χρίστιανῶν αὐτῆς ὑποτελῶν εἰς ὑστερον γενησομένων, ἐὰν μὴ σπεύδασα ἡ Εὐρώπη βοη-
θήσῃ εἰς τὴν διὰ παντὸς ἐκρίζωσιν τοῦ κακοῦ.
Μὴ πλανάσθω ἡ Εὐρώπη ἐπὶ ταῖς ὑποσχέσεις τῆς Πύ-
λης, διότι, κἂν πρὸς τὴν ταύτης τιμῆν δεχθῶμεν ταύτας ὡς εἰλικρινεῖς, αὐτὴ ἡ Πύλη ἔξαδυνατε πρὸς τὸ μεταβα-
λευτὸν τῶν νουῦ τῶν Μουσουλμάνων, δι' οὗ ὁ χριστιανὸς 
οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν πλὴν ἡ ἔγχρος, εἰτὲ ἐξολοθρευμένον ἄξιος, διὸ δικαίωματι τοῦ κρατοῦντος νόμων θρησκευτικῶς καὶ πο-
λιτικῶς δύνατο πρὸς ἐξουσιώσην, δίκην κτήνους, τῶν του-
τὸν ἐπιστήμων.
Τοιοῦτος ἔκκαλε ὑπήρξεν ὁ Τοῦρκος. Τοῦτο καὶ ὅμειρης ὡς ἀρίστα διέγνυτε, ἐφ' οἷ καὶ μάλα καλῶς λέγετε (ἑκ. τῆς), δῆς, «ὁ ποιήσει ποτε ὑπῆγαν οἱ Τοῦρκοι γραμμή 
» αἰματος ἐσήμανε τὰ ἱχνῆ των. Πανταχοῦ 
» ἡ διὰ βίας διοίκησις ἀντικατέστησε τὴν 
» διὰ τῶν νόμων, ο δὲ μόνος τούτων ὀδηγός ἐστὶν 
» ἐν μὲν τῷ παρόντι βεβ' ἀδυσώπητον πεπρω-
» μένον, ἀμοιβής δὲ ἐν τῷ μέλλοντι σαρκικῶς 
» παράδεισος».
Καὶ ὅμως ὑπὲρ τῆς τοιαύτης φυλῆς ἡ Ἀγγλία, ἡ Γαλ-
λία, καὶ ἡ Σαρδηνία ἐπὶ τῶν πεδίων τῆς Ταυρικῆς χερσο-
νήσου ἐχύσαν τὸ γενναίοτατον τῶν ἐκτιμῶν τέχνων αἶμα!
Μνημονεύετε (ἑκ. τῆς) ἐν παρόδῳ καὶ τῆς Κρήτης, λέ-
γετε δὲ, ὅτι ἡ ἐπανάστασις αὐτῆς κατεστάλη . . . . ἀλλ' 
ὑπὸ τίνος; Ὑπὸ τῆς Τουρκίας ἱσως; ὡς χεβαλίως, ἀλλ' 
ὑπὸ τῆς Εὐρώπης; λυπηρὸν δ' ἡμῖν, ἱσως δὲ καὶ όμοι 
τοις Ἀγγλοῖς, εἰπεῖν ὅτι ἐν τέχνω ἐκ τῆς αὐτῆς τοῦ Βύρωνος.
πατρίδος αὐθάδως ὑβρίσε τὴν αὐτόνομον Ἕλλαδα ἐν αὐταῖς ταῖς Ἑλληνικαῖς θαλάσσαις, αἰ δὲ μεγάλαι τῆς Ἑυρώπης δυνάμεις ἐπειθανάγρασαν τὴν ἐνδοξον ἄλλ. ἀσθενή, θελήματι καὶ τοῦτο τῆς Ἑυρώπης, ταῦτὴν χώραν ὅπως ὑπογράψῃ τὸ ἀτιμωτικὸν πρωτόκολλον πρὸς ὅρκος τῆς Τουρκίας, δ' αὐταῖ αὐταὶ αἰ μεγάλαι δυνάμεις ἐν Συνόδῳ, τῆς μὲν Τουρκίας συμπαραστασμένης τῆς δ' Ἕλλαδος ἀποθήκην, συνέταξαν.

Ἀτυχώς νῦν κατὰ πρώτον ἡ Ἀγγλία ἀνοίγει τὴν βιβλίον ἐν ἕν εὐρύσκεται καταστρωμένος ὁ λογαριασμὸς του αἵματος ὁ ἐξυσνεν ἡ Τουρκία, νῦν κατὰ πρώτον, ἐπειδή ἡ Τουρκία κηρύξασα ἑαυτὴν ἐν γρεκοστασίᾳ ἐκλείπει τὴν βιβλίον, ἐν ἕν εἰς κατακεχυρισμένοι οἱ πρὸς τοὺς Ἀγγλοὺς ἐν χρυσῷ λογαριασμοί αὐτής.

Ὑπὲρ πᾶσαν ἄλλην χώραν δικαιώματα βεβαιῶς ἔχει ἡ Ἀγγλία πρὸς τὸ ἐπιτιμήσαι τὴν Τουρκίαν, φοβοῦμαι ἡμών μὴ τυχὸν καὶ ἡ Τουρκία ἀνταποδώσῃ τὰ ἵππα τῇ Ἀγγλίᾳ, διότι αὕτη ὡς άσωτος ὁ διασχιστής τὸ χρήμα, ὃ τῷ παρέσχεν ἀρείδους ὁ δανειστὴς, δύναται ὑπὸ τοῦτον ἐλεγχόμενος, δι' ἑν ἐποίησε κακὴν τοῦ χρήματος χρήσιν, ν' ἀπαντήσῃ αὐτῷ, τι με ἐπὶ τῇ ἄσωτεί ἐλέγχεις, σὺ αὐτὸς παρέσχες μοι τὰ μέσα, ταῦτα δε, διότι οὐ μικρὰ ἐπὶ τοῦτον ἐχέρδανες.

'Ὅτι δ' ἡ Τουρκία ἔχει ἐτι καὶ νῦν τὴν Ἀγγλίαν ὡς τὸν κατ' ἀνάγκην αὕτης συμπράκτορα οὐδενὸς ἄλλου χρήματος μάρτυρος, ἀρκεῖ μοι ἡ ἔξοχος μαρτυρία τῆς ὑμετέρας ἐντιμήτηρος, ἢς ἁρύσας με τῆς σελ. Δ' τοῦ φυλαδίου αὐτῆς ἐνθα ἀναγινώσκονται τάδε: ἴ ἔτι καὶ νῦν διαρρήσῃ τῇ τῶν Τούρκων ἔτι ἡ Ἀγγλία ἀπέφασιν ἔχει νὰ βοηθήσῃ τὴν Κυβέρνησιν ὅπως καταστείλῃ τὰς διαφόρους ἐπαναστάσεις".
Ἐν ἄλλως λόγοις μεθ’ ἀπασαν τὴν ἀμβλυτητα τοῦ νοὸς αὐτοῦ ὁ Τούρκος εὑρίσχει ὑπέρ ἑαυτοῦ τὸ αὐτὸ ἐπιχείρημα, ἐπεὶ ἦθελεν ἀντιταξιὰ ἀποκτῇ τις κατὰ τὸν δανειστὸν αὐτοῦ δανεισαντός αὐτὸν ἐπὶ παροχὴ τῆς ἐνιαυσίας ἀσφαλείας ἐπὶ τῆς ζωῆς αὐτοῦ τούτου, ἡ δίδεις μοι καὶ ἅλλα χρήματα, ἡ αὐτοχειριάζομαι καὶ ἀποθάλλεις τὸ ὅλον τῶν ἢ δὲ δεδανείσωμεν μοι.

Ἀλλ’ ἡ Εὐρώπη τὴν δημηράζαι καταπίπτουσα Τουρκιαν ὑπερείζουσα διὰ τῶν λογχών τῶν στρατῶν αὐτῆς καὶ ἀντιρρήσων ἐκ πληθύνοις χρυσοῦ ἱδρύτε καὶ ηἰματε χρυστανικοὶ ἔξυμισσαν καὶ ἐν τῇ καμίνῳ τῶν παθημάτων τῶν ὑποτελῶν καὶ, κατὰ μουσολιμάνους ἀπίστων λαῶν ἠθημένων, ἡ Εὐρώπη λέγω, ἀπέσχε τοῦλαχμιστὸν τοῦ να διεγείρῃ τοὺς ἀθλίους τούτους δούλους πρὸς ἀλλήλους; Οἶμοι! οὐχ! μέχρι τῆς ἐκρήξεως τῆς Ἐλληνικῆς ἐπαναστάσεως τὰ ἄτυχε τούτα ἀνδράτοδα κοινὰ ἔχουν τὰ δεσμά, πρὸς ἐν μὲ καὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον τὴν ἐκατὼν παρηγορίαν εὑρίσκον, ἢν ἄν τοῦτο ὁ σταυρός (σύμβολον ἀμα τῶν μαθημάτων τοῦ Σωτῆρος καὶ αὐτῶν τούτων) τῆς κοινῆς καὶ ἀδιαρρήκτου αὐτῶν ἐκκλησίας, ἐν ἦ καὶ Σέρβος καὶ Ῥουμούνος καὶ Βουλγαρὸς καὶ Ἐλλήνης ὡς ἀδελφοὶ ἤγελάζοντο. Ἐχεῖς ὀδεμία κατ’ ἐθνότητας διάχρισις. Ἐχεῖς μία πίστις, ἐν βάπτισμα, μία ἀγάπη, μία ἐλπὶς κοινή, ἐρ’ ὁ καὶ πάντες ἐκρήσαντας τὰς χείρας ἐπὶ τῇ ἐγέρσει τοῦ ἐμοὶ χρυστανισμοῦ καὶ ὡς τὸ πρῶτον τῆς ἐγέρσεως σάλποις ὀπό τῶν βορείων ἠχῆσε χωρών. Ὁτε ὁμοί ἡ μικρὰ Ἑλλάς ἀνεκπρόηγη μόνη ἐλευθέρα, ὅποιοι διπλωματικοὶ κρύφιοι ἀγῶνες κατεδήλησαν, ὅπως τὴν προτέραν ἄδελφοτητα, ἢν δοῦλοι ἔχουν πρὸς ἀλλήλους οἱ λαοὶ οὕτως, διασπάσωσιν!

"Εδει ιν’ ἀποτρέψω σους ὑπὸ τὸν ζηγὸν ἑναπολειφθὲν."
τας του ν’ άτενίζωσι προς τούς χωρισθέντας ἐλευθέρους!
'Εφ’ ὁ μετὰ πλείστης τέχνης διεξῆγαν οἱ Ἑλληνες ὡς οἱ ἔργαὶ τῆς δουλείας τῶν ἄλλων ἐκείνων λαῶν, οὐτοὶ δὲ ἐν τῇ ἀμαθείᾳ αὐτῶν ἐπίστευσαν ταῖς διαδοχαῖς.
'Εκ τούτων ἦ κατὰ τῆς κοινῆς ἐκκλησίας τῶν ὀρθοδόξων ἀπόστασις αὐτῶν, ἐκ τούτων καὶ αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας ἡ διὰ νέων ἄλλων κανονισμῶν περικοπή τῆς συνοχῆς καὶ ἐποπτείας ἐπὶ τοῦ χριστιανικοῦ πληρώματος.
Ταύτα πάντα καλῶς γινώσκετε, ἐντιμότατε καὶ σεβαστῆ ἀνερ, ἀλλὰ φοβοῦμαι μήπως ὑπὲρ τῶν ἄτυχων ἡμῶν ἀδελφῶν Βουλγάρων συνήγορων διὰ τῆς τελείας ἀποσωμπησον τῶν παθημάτων τοῦ ἑαυτοῦ ᾿Ελληνικοῦ φύλου δούλων ἀδελφῶν των δώστε ἀφορμήν τοῖς ἄλλοις σκοποῖς ὑμῶν ἐστον ἡ ᾿Αγγελία ἀφιλοχερδεῖς, τρέφουσιν ἐπὶ τῆς ᾿Αναστάλης, ἢν διαδάλωσι τοὺς ᾿Ελληνας, εἶποσι δὲ ἰδετε καὶ ὁ πολύς Γλάδστων οὕτως ὁδεμιᾶν περὶ ᾿Ελλῆνων ποιεῖται μνεῖαν, ἀρα παρασιωτῶν βεβαιοι, ὁτι οὕτως ἐπιθεολως πρὸς τοὺς Βουλγάρους καὶ τοὺς ἄλλους ἔχουσιν». Ἑσται δὲ καὶ τὸ ἐπιχείρημα σουγι τῶν ἀδεξίων, ἀτε πολλάκις ἐν τῇ ἀποσωμπησεῖ ἐνυπαρχούσης μείζονος δυνάμεως ἢ ὅση ἐν μακροίς λόγοις.
Καὶ ὅμως ἡλικὴ ἡ συκοφαντία! ᾿Υμεῖς ῥ φιλολογικῶς τατος ὑπὲρ πάντα ἄλλον ἔστε εἰς θέαν ἢ ναβειάσθητε, ὅτι μέγα ψεῦδος καὶ διαδοχὴ τὸ τοιοῦτον. Η ἀπὸ τῶν ἀρχιο-
τατῶν χρόνων ἱστορία τῆς ᾿Ελλάδος παρέχει ὑμῖν ἄφθονα τὰ μαρτύρια, ὅτι οὐδέποτε οἱ ᾿Ελληνες κατακτητϊκῶν διὰ σιδήρου καὶ πυρὸς ὑπῆρξαν ἔθνος, ὅτι εἰς πολλάς χώρας ἐκερόν τῶν πολιτισμῶν καὶ τήν ἐλευθερίαν, οὐδαμοῦ δὲ τῆν δουλείαν.
᾿Οπόσον ἤθελεν ἐπὶ τούς λαοὺς ἐπιτράπει ὁ ὑμέτερος,
λόγος, παρά τηλικούτου ἀνδρός ἐκθερόμενος καὶ διὰ τῆς ἱστορίας μαρτυρούμενος. Ἡμεῖς ὁ πολιτικῶτατος ὑπὲρ τῶν μικρῶν ἐμὲ εὐρίσκεσθε εἰς θέσιν νὰ κρίνητε. Οἱ Βούλγα

ροι δὲν ἤθελον μελῶσει τὴν πρὸς ὑμᾶς χάριν, οἱ Ἔλληνες ἤθελον ἐυλογήσει τὸ ὄνομα ὑμῶν, ἡ δὲ Ἐυρωπή ὑπὸ τοῦ φωτὸς, δὴ ὑμετέρα σοφία ἤθελε διαχύσει, ἐμελλεν ἵνα φωτισθῇ περὶ τὴν κατάστασιν τῶν δούλων χριστιανῶν λαῶν καὶ περὶ τοῦ πρακτέου.

Ἡ περωτισμένη ὑμῶν χρίσεις ἤθελε διακρίνει, τὸ δὲ τῶν ὑμετέρων λόγων κύρος ἤθελε καταστήσει ἀνώτερον τᾶς ἀμφισβητήσεως, ὅτι ἐάν, αἱ ὑπὸ καθαρῶς Ἔλληνικής φυλῆς κατοικούμενοι ἐπαρχοῦσι τοῦ ὁρόν τῶν Σουλτάνων δὲν ἔλαβον τὰ ὑπλα ἐν τοῖς λίιν προσφόροις τούτοις καιροῖς διὰ τούς ὑποδοτουλωμένους λαοὺς, αὐτὸν ἔστιν οὐχὶ διότι ἐφεισύσθησαν θυσίων, οὐδὲ διότι ἐφοβήθησαν μὴ φωνεῖ τὰ ἐδάφη αὐτῶν τὸ αἷμα τῶν ἀπόλων κατοίκων αὐτῶν, διότι καὶ πρὸς τὰς θυσίας ἕτοιμοι πάντοτε ἐδείχθησαν, καὶ τοῦ αἰματος ὑπὲρ ὑμῶν τῇ πραγμάτει προσήνηκον τὰς ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας σπονδὰς αὐτῶν δὲν ἐξηλείφθησαν ἐτὶ τὰ ἔχον, ἀλλὰ διότι πλήρεις εἰχον τὰς πίστεις τῇ Ἐὐρωπῇ ὅτι δὲν ἤθελε παρίδει αὐτὴ τὰ ἑαυτῶν δίκαια, ἐτὶ δὲ καὶ ἓνα μὴ ἐκαύσθης ὡς ἄρμα της κακοδομίας παρεξηγοῦσι τοὺς πάθους πάσης Ἔλληνικῆς καρδίας, ὅτι δηλαδὴ μίαν ἐτὶ φορᾶν ἐγένοντο νευρόπαστα τοῦ πανολασίου.

Ἀλλὰ οὖν ἢ μὴ προπαρασκευὴ πρὸς πόλεμον, εἰτε ἑαυτῶν, εἰτε τοῦ Ἐλληνικοῦ βασιλέου, παρ᾽ ὃ ἡδύνατο νὰ ἐλπίσωσι βοήθειαν, δὲν ἤτο λόγος ἀποχρῶν ὅπως ἀποτρέψῃ αὐτῶς τῆς ἐξεγέρσεως, διότι διὸν ἀνετομοὶ καὶ ἄν ἤσαν πάντως ὅμοιος ἐν κρίττοιν μὲν παρὰ τὸ 1821 κα-

ΣΑΡΠΗΛΟΥΑ ΑΥΤΟΒΙΟΓ. ΑΙΟΜΝΗΜΟΝ.
ταστάσει ἦσαν αὐταὶ, ἐν χείροις δὲ σήμερον ἡ τὸτε ἡ δυνατεύουσα αὐτῶν Τουρκία.

Ναὶ, μεγαλώνυμε ἄνερ, εἴθε μὴ παύσωσιν αἰ ὑπὲρ τῶν. Βουλγάρων ἐκδεδηλωμέναι συμπάθειαι μηδὲ ψυχρανθή ποσῶς δ' ἀρτι ἐξεγέρθεις ζηλος τῆς Ἐυρώπης ὑπὲρ τῆς τούτων ὡς καὶ τῆς τῶν Βουσιών καὶ Ἐρζεγοβινείων αὐτονομίας. Ἠκεῖνο μόνον ἂτε δοῦλοι καὶ ἐλευθεροὶ Ἐλληνες ἀξιόμενες, ἢν ἡ τῆς Ἐυρώπης δικαιοσύνη ἡ πλήρης ἄνευ διακρίσεως φύλου, εἰτε Σλαβίκοι, εἰτε Βουλγαρίκοι, εἰτε Ἐλληνικόι, εἰτε καὶ Ἀρμενικοί ἢν ἢ τὸ πάσχον. Ὁ δυστυχών, οὗτος τοῦτ' ἢν ἢ, ἵσα ἔχει τὰ δικαίωματα εἰς τὴν ἐπιέξειαν καὶ ἀντίληψιν τοῦ ἱσχυροῦ. Ὁ πτωχὸς δὲν λυπεῖται ὅταν τὴν πρὸς αὐτὸν τίθεσαν ἐλεήμονα χείρα ἡ πλοῦσιος τεινὴ καὶ πρὸς τὸν πλησίον αὐτῷ πτωχόν, λυπεῖται δὲ μόνον ὅπωσιν πρὸς τούτον μὲν διώση ἐλεήμοσύνην ἢ' αὐτοῦ δὲ τὸ πρόσωπον ἀποστρέψῃ.

Ἀλλ' ἕαν ἐκ δύο ἡ πλείονων ἱσχυρῶν καὶ πλουσίων ὃ μὲν εἰς, εἰτε διὰ λόγων καὶ ἐργῶν, εἰτε διὰ λόγων ἑπλώς παραμυθητικῶν καὶ ὑποσχέσεων, ἔρχεται εἰς βοήθειαν τῶν παρχόντων, οὐ δ' ἄλλοι ἀνάλγεις μένουσιν ἢ καὶ φαίνονται ἐπικροτοῦντες πρὸς ἃ δ' ἰδιαρτήσης διαπράττει αὐτοὺς δεινά, μὴ οὐκ ἔστι, φυσικὸν πρὸς τούτοις μὲν ἢν δυσπιστώσι, πρὸς τὸν συμπαθοῦντα δὲ ν' ἀποκλίνωσι; Τοῦτο καὶ ὡμεῖς διορᾶτε (σελ. Ε') λέγων τάδε: "Εάν πεποίθησις ἐγενε-» νάτο ἐν τῷ χριστιανῷ ὡςι' ἡ Ῥωσία εἶναι τὸ μέ-» νον στήριγμα αὐτοῦ, ἡ δ' Ἀγγλία ἢ ἐχθρὸς αὐτοῦ,» τότε ἄντως ἡ ἐπιρροή τῆς Ῥωσίας ἐπὶ του μέλε-» λοντος τῆς ἀνατολικῆς Ἑυρώπης ἐσται ἀσφα-» λῆς, τὴν δὲ πεποίθησιν ταῦτα καὶ τοὺς» τελευταίους ἐξ μὴ νας ἐπράξαμεν δ', τι δύνα-
μείζων δύναμις παραγόμενα· καὶ βεβαιώμενον
μὲν· Ἀλλως τε καὶ ἂν δεσμὰ ἀντὶ δεσμῶν ὁ δυστυχῶν
πρόκειται ν’ ἀλλάξῃ, τίς δύναται νὰ κατακρίνῃ αὐτὸν ἐὰν
τὰ φιλάνθρωπα τοῦ χριστιανοῦ Ρώσσου δεσμὰ προτιµήσῃ ἀντὶ
tῶν βαρυτάτων τοῦ ἀπηγοῦς Μουσουλμάνου;

Συνηγορεῖτε μετὰ πολλῆς τῆς πειστικότητος ὑπὲρ τῆς
ἀυτονομίας τῆς Βουλγαρίας, ἀποδεικνύετε δὲ, ὅτι αὕτη
οὐδὲ τὸ παρὰπανόραμα δύναται τῷ Τουρκίαν Ἀλλ’
ἐὰν τὸ πρόκειται νὰ βλάψῃ δύναται τῷ Τουρκίαν.
Τῆς Ἰταλίας, ὅτι δὲ, τότε κατὰ τἶνα βλάψῃ περισσοτέρων
τῷ Τουρκίαν δύναται ἡ αὐτονομία τῆς Κρήτης,
τῆς Ηπείρου, τῆς Θεσσαλίας, τῆς Μακεδονίας,
τῆς Θράκης καὶ τῶν Ἕλληνων;

Τρεῖς οἱ Ἀγγέλοι ἔχονται ὑπὲρ τῶν Ἀλλο ἐνος νοεῖ
tῆς ἀληθείας ταύτης παραδείγματα. Πρὸ ἐνὸς ἀγαθοῦ αἰῶνος
αἰῶνος αἱ τρισκαίδεκα πέραν τοῦ Ἀθλαντικοῦ ἀποκλείου ἐπανέστησαν,
μετὰ μακρόν ἀγῶνα ἀνεκπρόχειρα καὶ ὑπ’
αὐτῆς τῆς μητροπόλεως αὐτῶν αὐτονομίας, Ἀλλ’ ἐὰν τοῦτο
ἡλαττώθη ἢ ἑρὴ γε τῆς Ἀγγέλων ἡ δύναμις; Τὰ πρά
γματα ἐμαρτύρονται περὶ τοῦ ἐναντίου.

Μετὰ τῆς Ἀγγέλου ἐρχεται αὐτὴ ἡ Τουρκία. Ἀπεστάθησαν αὐτῆς ἡ Ἔλλας μὲν ἐν τελείᾳ αὐτονομίᾳ,
ἐν ἡμιτελείᾳ δὲ ἡ Σερβία, ἡ Ρουμανία καὶ ἡ Αγγυπτος καὶ
ὁ ὅμως, ἐποτὶ ἐξοφλεῖ ἡ Τουρκία, οὐ μόνον αὐτη
ἐκπτώσεσι δὲ ταύτην δὲν ἦλθεν· ἀποθεὶ τ’ ἀποστασθέντα,
ἀλλὰ καὶ τούτων ἦλθεν μεγάλης συνελεύσει εἰς ἀνα
πτυχίας αὐτῆς πρὸς πολιτισμὸν καὶ εἰς πλοῦτον δύναμιν.

Ἀλλ’ ὅμως τοῦτο δὲν καταφθάνη, διότι τὸ Τουρκικὴ,
ἀκόνοον ἀπεδείχθη ἀνεπίδεκτον πολίτισμον, ὡστε μετὰ
tοσοῦτον ἐτῶν ματαιας ἀποπείρας δὲ ἐκ τῶν ἐξοριωτάτων
pολιτικῶν τῆς πρὸς ἀνακραφῶσιν καὶ ἀνόρθωσιν τοῦ ὅων-

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
μακικοῦ κράτους πρωταγωνιστηράς Ἀγγέλιας ὑμετέρας, Κύριε Γλάδστων, καταντᾶτε ἐν τέλει τοῦ ὑμετέρου φυλακήν τῆς φωνῆς ὅτι, «ὁ πόρος ἡ παύσωσιν αἱ τῶν Τουρκῶν καταχρῆσις ὃ μόνος ἐφικτός τρόπος ἐστὶν ἐν ἀποχωρήσεις! διὰ παντὸς ἀπὸ τῶν ἐπαρχιῶν, ὃς ἡ ῥήμωσαν καὶ ἐκεῖ ἠλωσαν, ἀποκάλαντες Ἰσαπτίδες καὶ Μουδήρα, χιλιάρχοι καὶ ἐκατόνταρχοι, Καίμακαμι καὶ Πασάδες.
Τότε ὑπὲρ ὑμείς σήμερον χρήστετε πρὸ ἡμισείας ἐκατονταετηρίδος ἢξατο τραγματοποιῶν ὁ μέγας Γεώργιος Κάνιγγ.
Ὡς Ἑλληνικά μετὰ τῶν συμπολιτιῶν μοῦ χαίρω, ὅτι ὁ τοῦ μεγάλου τούτου ἀνδρὸς ἐξάδελφος λόγος Σπρότς Κάνιγγ ὁ Ρεθλήρη, ὁ ἐκ τοῦ πλησίον ἐπὶ μαχρὸν στουθάσαι καὶ ἀκριβῶς γινώσκων τὴν Τουρκικὴν χώραν καὶ ἡ εὐγενής καὶ ἀξία τούτου σύζυγος, ὁ πολύτειρος λόγος Ρώσσελ, οἱ ἐντιμίσται τοῦ Κύριου Φίλμαν, Λίθο καὶ Βράιτ, ἐπὶ πάσι δὲ Τυρείς ὁ μέγας Ἑλληνιστὴς καὶ ἐξόχος πολιτικός ἀνεδέχθη τὴν συνηγορίαν τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν ἀνακομικοῦ χριστιανῶν ἀπὸ τῆς τῶν ἀνεπιδεκτῶν ἐξανθρωπισμοῦ Τουρκικῶν δουλείας.
Καταλήγω τὸν λόγον αἰτούμενος τὴν γενναίαν ὑμῶν ἔπι τῇ τόλμῃ τοῦ νὰ γράψω ύμῖν συγγνώμην καὶ παρακαλῶν ὑμᾶς ἴνα δεχθῆτε τὴν διαθεκάσιν τοῦ ἐπὶ ταῖς πολιτικῆς ὑμῶν ἀρετᾶς θαυμασμοῦ μοῦ καὶ τῆς ἐμῆς βαθύτατης υπολήψεως. Διατελῶ τῆς ὑμετέρας ἐντιμιώτητος ἐλάχιστος θεράπων.

Ἀθήναις τῇ 1/13 Ὀκτωβρίου 1876.

Μ. Κ. ΚΑΝΑΡΗΣ
Ο Κ. Μιλτιάδης Κ. Κανάρης παρακληθείς υπ’ έμοι ιδία χειρι ύπέγραψεν ἐνταύθα.

12 Νοεμβρίου 1876. Ἐπανακάμψαντος τοῦ Βασιλέως μετὰ ὑπερεξάμηνον ἀπουσίαν ἤτησάμην ἀπὸ τῆς 2 Νοεμβρίου ὅπως γίνομαι δεκτὸς εἰς ἀκρόκοιν. Συνεπῶς ἐδέξατο μοι σήμερον. Εἰσελθὼν προσηγόρευσα Αὐτόν εἰπὼν τάδε «Ἡ ἡτησίμην Μεγαλειότατε τῆν τιμήν ταύτην, τούτῳ μὲν ὅπως συγχαρῶ τὴν Ἡ. Μ. ἐπὶ τῇ αἰσθήτη ἁρίζει Ἡ τῆς εἰς τὴν πατρίδα, τούτῳ δὲ, ὅπως καὶ προφορικῶς Ἡ ἐκφράζω τὴν χαράν, ἢν δι’ ἐπιστολής μοι διείδεσα τῇ Ἡ. Μ. κατά τὴν διεκφραγμὴν Αὐτῆς ἀπὸ τῆς καταλαβοῦσας Αὐτῆν φοβερὰς ἁπάντες, διὰ τὴν ἐντελῆ ἀνάληψιν τῆς διὰ τὴν Ἐλλάδα πολυτιμοῦ ὑγείας Ἡ.

Σὺς εὐχαριστῶ πολὺ, εἰπέν ὁ Βασιλεύς, διὰ τὰς εὐχὰς καὶ τὴν ἐπιστολὴν Ἁς ἣν ἔλαβον. Ἀληθῶς φοβερὰ ὑπήρξεν ἡ ἁπάντες μου. Ναί, Μεγαλειότατε, ἀλλ’ ἐνίοτε περὶ τὰς τοιαύτας ἁπάντες συμβαίνει τι λιαν περίεργον, ἡ παθον γίνεται ὑγιεστέρος ἡ πρότερον. Εὐθυμῶς τοιούτοι τι βλέπω καὶ τῇ Ἡ. Μ. ἢτις καὶ εὐρωπότερα, καὶ εὐτραφεστέρα καὶ μᾶλλον εὐχρώματος τὴν ὁμον ἐπανήλθεν.

Της ἔδε, εἰπέν ὁ Βασιλεύς, ἔμεινας τὸ θέρος ἐν Ἄθήναις;

Οὐχί! Μεγαλειούστατε, ἀλλ’ κατὰ τὸ εἰσόδος παραλαβόν τὴν σύζυγον καὶ μίαν θυγατέρα μου μετέδημεν εἰς Βενετίαν, Τηρόλου, Βαυαρίαν, Σαλτζβουργον, Καρυνθίαν καὶ Στιρίαν.

Πότε ἀνεχωρήσατε καὶ πότε ἐπανήλθετε, εἰπέν ὁ Βασιλεύς.

Ἀνεχωρήσαμεν ἐντεῦθεν τὴν 12 Τουνίου, διὰ Τεργέστης δ’ ἐπανήλθομεν περὶ τὰ τέλη τοῦ Αὐγούστου.
Τείνας μοι τήν δεξιάν ὁ Βασιλεὺς ἔθωκε τὸ σημεῖον τῆς ἀπογορήσεως.

'Απήλθον ἐκπληκτός, διότι οὐδέποτε τοιαύτην βραχείαν ἐλαθον μετὰ τοῦ Βασιλεὼς ἔντευξιν. Οἱ παρόντες μάλιστα καιροί, διὰ τῇ τῆς εἰσείς ἐκκρεμῆ δίκη τοῦ Ἡπείρου Ἐν Βουλγαρίᾳ, διὰ τὴν κατάστασιν τῶν κομμάτων ἐν τῇ Βουλή, διὰ τὸ ἁγχον τῶν ἑξωτερικῶν περιπτετεῖων τοῦ ἁνατολικοῦ ζητήματος, διὰ τὴν ἐπικειμένην ἀνάφλεξιν τῆς Ἀνατολῆς, διὰ τὰς πολλὰς καὶ μικρὰς ἐν ταῖς ὁδοῖς διαδηλώσεις καὶ πολλὰ ἄλλα τῶν νυν συμβαίνοντων, ἐδίδουν, ὡς ὑποτεθέμην, ἀφορμὴν πολλῶν λόγων, ὡς εἰσασμένον εἶχε μὲ τὸν Βάσιλεὺς ἐκ τῶν πρότερον. Τὸ ἀρα δήλος ἡ τηλικαύτη βραχυλογία; Ἡθοπλήθη ἢν ἀποφύγῃ πάσαν περὶ τ' ἀνωτέρω συζήτησιν; Ἀλλὰ καὶ πάσαν εἰλικρινῆ γνώμην παρ’ ἕμοι ἐκώλυσεν ὦτω, λέγω δὲ τούτω, διότι οὐδεμίαν ἄλλην συνώσια αἴτιαν, ἐκτὸς ἂν ἐλαθε γενικὸν μέτρον ἢν πρὸς οὐδένα στρέφῃ τὸν λόγον περὶ τά πολιτικά, ἢν μὴ δὴ διεκρύψῃ Λύτον τί τῶν ἀπορρήτων, ἢ εἴπε καὶ ἔχουσε κατὰ τὴν ἢν Εὐρώπη δικτριβήν Λύτου. Ὁ γρόνος ἢσος μοι διαλύσει τὴν ἀπορίαν.

14 Νοεμβρίου 1876. Ἡ Ἑλλάς ἄτυχῶς ἦσεν ἡ γώρα ἡ ἡραδιουργία τά μάλιστ’ εὐδοκιμεῖ, ὃ δὲ λόγους, ὅτι εἰσεῖς οὐκ ἀπέμαθες τὰς δουλικὰς ἐξεις, διότι η ἡραδιουργία ἦσι τὸ ὁπλον τῶν ἀδύνατων καὶ δουλῶν, ὃ δ’ έλευθερον ἦς τὸ φρόνημα ἐν πάση τῇ ἐκατού πολιτείᾳ χρῆται τῇ παρασκευῇ. Ἐν ἐσχάτῃ πενίᾳ κατὰ τὸ 1843 εὐρίσκομαι, καὶ ὁμιλῶ παρακλησομένου μοι τοῦ άοιδίμου Κωλέττου ἐπις παγκοόν τῆς Καθηγεσίας τοῦ μακροίτων Περικλέους. Ἀργυροπούλου διαδεχόμην ἐγὼ κατὰ τὴν έδραν, ἐπιμόνως ἴρνηθην, ὡς ἐν οἴκειᾳ τόπῳ τῶν ἀπομνημονεύ-
μάτων τούτων ἔμυμημόνευσα. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῷ ἐφεξῆς διώ μου ἐπολιτεῦσθην. Οὕτως εἰς τρεῖς δημοσίας θέσεις ἐκλήθην· ἐπ' οὐδεμιᾷ τούτων ἔμως ἔτερός τις πρὸ ἐμοῦ κάτοχος τῆς θέσεως ὃν ἀπελύσῃ ἕνα ἐγὼ καταλάβω αὐτὴν· διότι οὔτε τοῦ συνταγματικοῦ καὶ διεθνοῦς δικαίου πρὶν ἔμοι Καθηγητῆς ἄλλος ἐν Ἐλλάδι ὑπηρέτην, οὔτε σύμβουλος παρά τῷ ἐπὶ τῶν ἐσωτερικῶν ὑποργείων, ὁ δὲ τοῦ ποιικοῦ δικαίου Καθηγητῆς εἶχε πρὸ διετίαις ἀποδίωσεν ὅτε ἐγὼ εἰς τὴν διαδοχὴν αὐτοῦ ἐκλῆθην. Καὶ ἔμως καὶ ἀπὸ τῶν τριῶν τούτων θέσεων διὰ ρήσιους ἑξέπεσον. Ἐστοι, ἅλλω ἐγὼ μὲν τὴν ὀνειρίαν ἐξερευνα καὶ φέρω ἐν ἡσύχῳ συνειδότι, οἱ δὲ καταρρριφήσαντες με ἀρά γε τὰς τύψεις τοῦ ἑαυτῶν συνειδότος ὅχι, ὑφίστανται; Ὅ Θεός γινώσκει! Ἀλλὰ καίπερ ἔσομαι ἔχων τὴν συνειδήσιν θλίψις κατέχει μοι τὴν καρδίαν, διότι, εἰ καὶ ἐξηκοντωτὸς περίπου, ἀκμαίος ἦν ἔγω τὰς συνάμεις ἡδυνάμην δὲ χρήμασις γίνεσθαι τῇ πατρίδι, ἵσως δὲ καὶ τῇ ἐπιστήμῃ. Ἀλλως ἔκαμος ἐδοξίζη τοῖς ἀντιχώς θύλουσι τῆς Ἐλλάδος τὰς τύχας.

13 Δεκεμβρίου 1876. Σήμερον ἀκριβῶς κατὰ τὴν μεσημβρίαν ἐγεννήθη ὁ δεύτερος λαῖς μου Νικόλαος. Ὁ Θεὸς κατὰ τὴν προσευτικὴν μου ἡλικίαν ἀξίωτας με τοῦ πολυτιμοῦ τοῦτού δώρου εἶθε λάβοι τὸν νεογενῆ τοῦτον τὸν ἀνόματος μου ἔτερον διάδοχον ὑπὸ τὴν ἑκατον σκέπην, εἰ δὲ καὶ μὴ ἐπιζήσῃ ἐγὼ ὅτως ἐπιστατῆσαι εἰς τὴν ἀντιρρησίαν καὶ ἐκπαιδευτὴν αὐτοῦ, ὁ προσβύτερος τοῦτον ἀδελφὸς Ἰωάννης, ὁ ἅγιοτάτος μου λαῖς, ἀναπληρώσει με ὡς ἄλλος πατήρ. Τρικκαίδεκα ἦτε προσβύτερος ἔζει συμπεπληρωμένας τὰς ἑκατον σπουδὰς, καθ' ὅν χρόνον ὁ Νικόλαος ἀρέσεται τοῦ ἑκατον. Ἑκείνῳ δὲ μάλιστα παραγγέλλω ἁμορτέρους τοὺς υἱοὺς μου ἐν πρὸς ἀλλήλους ἄδιαλειπτον ἔχωσι τὴν

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ἀδελφικήν διμόνοιαν καὶ ἀγάπην. Οὔτως ἐπὶ ἀλλήλων στηριζόμενοι ἔσονται ἵσχυροι ἐν τῷ βίῳ. Τιμίωτα, φιλοσοφία καὶ σιγνομοσία ἰδοὺ τὸ ὕλον τοῦ καλοῦ βίου μουστήριον, ἱδού αἱ δυνάμεις δὶς ἵνα καταφθασαί βιώναι ἐντίσταν καὶ ἀνέτον βίον. Πρὸς ταῦτας προσέκοψαν ἀπέκαθεν ἀἱ διακόλουθα καὶ ἰδιούργαια τῶν ὕλῶν ἐγχρῶν μου, οὕτως οὕδεν τῶν ἀληθῶς ἀγαθῶν καταφλοισάν τι ἀρχίσοιν οὕτως ἐμοῦ.

22 Δεκεμβρίου 1876. Ταύτῃ τῇ στιγμῇ ἐγνωστοποιήθη μοι παρὰ τοῦ Κυρίου Mignet διὰ τοῦ ἄτο 11/23 Δεκεμβρίου ἐγγαρέου του, ὡς κατὰ τὴν συνεδρίας τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἡ Ἀκαδημία τῶν ἡβικῶν καὶ πολιτικῶν ἐπιστημῶν τοῦ Instituti τῆς Γαλλίας ἐξελέξατο με μέλος, ἀντεπιστελλόμενος αὐτῆς πρὸς ἀντικατάστασιν τοῦ ἀποδιώκαντος K. Robert de Mohl. Ἡ ἐξόχος αὐτὴ τιμή, ὡς κατὰ πρῶτον ἐν ἐμοὶ εἰς Ἑλληνικὴ ἀπονεμομένη, μεγάλως συνεχίστηκες με, μάλιστα δὲ, διότι ὡς παρήγορος ἦλθε μοι ψωφικὴ μετά διετές πικρίας, ὑδρευμενες καὶ προτειστησιμοὶς οὕτως ἡπέστη την Ἑλλάδον. Οἱ συνεργοὶ τῆς Γαλλίας προσαγορέουσι συνάδελφον ἐκεῖνον, ὡς διὰ πάσης ἰδιούργας ἐκ μέσου αὐτῶν ἐξεδίωξαν οἱ μικροὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου ἀνθρώποι, ἐπωφεληθέντες τῆς ἐυκαιρίας καὶ ἡ τῇ κυβέρνησιν ἴδουν ἀνθρώποι ὑπὸ ἁγγοροῦ ἐλαυνόμενος πάθους. Πάντως οἱ τοιούτοι ἀνθρώποι ἔχουσιν ἐρυθρίας ἔπι τῷ ἀκούσατα τῆς γενομένης μοι ἐξοχοῦ, τιμῆς, ἐλούσιν ἔδωκεν ἰδιοκτητοὶ ὑπὸ φθόνου, οὕτως δὲ ἔσται τῇ μοναθικῇ αὐτῶν ἀστραγαλωτῇ μάστικι.

Ϊδοὺ ἡ εὐχαριστηρίου ἐπιστολὴ ἡ ἐγγαράφα τῇ Ἀκαδημίᾳ.
Athénées le 25/6 Janvier 1877.

A Monsieur le Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences morales et politiques de l'Institut de France.

Monsieur.

Je suis profondément touché de la marque de haute bienveillance que l'Académie vient de me donner en m'accordant son vote pour la place de correspondant dans la section de législation, droit public et jurisprudence restée vacante par le décès de l'illustre M. Robert de Mohl.

Ancien élève de la faculté de droit de Paris je me suis efforcé, autant qu'il était en mon pouvoir, à doter ma patrie rennaissante des lumières de ma patrie adoptive, la France.

La France a tenu compte de mes efforts qu'elle vient de couronner par un honneur bien au dessus de mon mérite.

Je lui en suis éminemment reconnaissant et Vous prie M. le secrétaire perpétuel de soumettre à l'Académie l'expression de ma gratitude la plus parfaite et l'assurer que je me ferai toujours un devoir de me rendre digne de la haute distinction qu'elle vient de m'accorder.

Agréez Monsieur le secrétaire perpétuel l'assurance de ma plus haute estime et considération.

N. I. SARIPOLOS

10 Τανούαριου 1877. Σήμερον γράφω πρός τήν Α. Θ. Π. τόν οικουμενικόν Πατριάρχην Κύριον 'Ιωακείμ Β'. τήν ἐποιμένην ἐπιστολήν, ἢς ὁ σκοπὸς δήλος γίνεται ἐκ τοῦ περιεχομένου αὐτῆς.

Παναγιώτατε Πάτερ,

Περιχαρᾶς ἀπαν τῷ Χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ γηθοσύνως ἐμαθεν, ὅτι ἡ τεταπεινωμένη τοῦ Χριστοῦ Ἐκ-
κλησία ὠρθῶθη ἐν τῷ προσώπῳ τῆς Υ. Θ. Π. ἦτις ὡς ἑθνάρχης δεξιμένη πρώτη τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ τοποτηρητοῦ τοῦ Σωτήραν ὑπεδέξατο τὸν ἐλθόντα εἰς κατάλυσιν τῆς κατακτήσεως καὶ ἐπικλήσιν, ὡς ὁ Ἐλληνισμός παράσχη τὴν ἐκαύσι τελεσφόρον βοήθειαν εἰς ἀποσόβησιν τῆς ἀπὸ τοῦ Βορρᾶ ἐπαπειλουόσης τῆς μετημβριαν ὑμέλης.

Ὡς ἦν ἐπόμενον, Παναγιώτατε, κἀγὼ ὁ ἐλάχιστος τοῦ Ἐλληνισμοῦ θεράπων ἡγαλλιάσθην τῷ πνεύματι καὶ ἐμὸν ἔθεωρος καθήκον ἢν κράψῃ τῇ Υ. Θ. Π. τὰ συγχαρητήρια μου καὶ δὴ καὶ τὰς εὐγάς, ὡς ἦν τῷ πρωσώπῳ Λύτης ἐκπροσωπουμένη Ἐθωνότης ἡμῶν, ὡς Ἀυτῆς ἐπι έτη πλείστα ἡλιοφόενη φύσις εἰς ἔν ἔρυγον ὁ Κύριος οὕρισῃ τῇ πρωτοτοχώ τῆς Ἐκκλησίας Λύτης θυγατρί.

Ἀλλὰ ὡς ἀρχηγὸς ἡ Α. Θ. Π. χρῆχε καὶ στρατοῦ πρὸς τὸ θείουν διαπεπιστευμένου Λύτη ἔργον. Ἐπιτίως λοιπόν, ἐτι δὲν θελεί αὐτοπαραίτητα εἶναι δεχόμη ή καὶ ἐκεῖ ἐθελοντή ἐν τῇ στρατιᾷ Λύτης. Ἐπειδή δὲ τὸ μεγαλώμυς τῆς Γαλλίας Ἰνστιτοῦτον ἔπεσαν διὰ τῆς ἐν αὐτῷ Ἀκαδήμιας τῶν Ἡμίκον καὶ πολιτικῶν ἐπίστησιμῶν ἤξισθεν ὡς εκλέγη με ἀντεπιστέλλων αὐτοῦ μέλος εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ ἀποδιώπτηνος ἐνδοξού Robert de Mohl, ἐθεμνωστης ἡρώα ἡμῶν πρός αὐτὴν μελέτην πρὸς ἄνω γράφων περί τῆς θέσεως τοῦ Ἐλληνισμοῦ ἐν ταῖς ἀνὰ τὴν Ὀθωμικοῦ αὐτοκρατ. ἐπιμηχαίρεις τὸν μόνον τῆς Ἐυρώπης ἀλλᾶ καὶ τῆς Ἀσίας.

Ἡ ἐπισημνότης τῆς Ἀκαδημίας καὶ τῶν νῦν συγκροτούντων αὐτῆς μελῶν, διότι ἐν αὐτῇ οἱ Thiers, οἱ Mignet, οἱ Giraud, οἱ Paris, οἱ Helle, οἱ Audiffret, οἱ Jules Simon καὶ ἐν τοῖς ξένοις οἱ Gladstone, οἱ Minghetti, οἱ Stanley καὶ ἡ πολλῇ δὲξία τῆς ἀποδοθείσης μοι διὰ τῆς ἐκλογῆς αὐτῶν τιμῆς ἀπεισοῦσιν ὅπως ἡ ἐμὴ μελέτη
ἡ πλήρης καὶ ἄκριβεστάτη. Ἐπομένως καθικετεύω τὴν Γ. Θ. Π. ἦν διατάξει νὰ μοι διαδικασθῶσιν αἱ ἀρίστατα τῶν ἐν τοῖς ἄρχειοι τοῦ Πατριαρχείου σημειώσεις ἐκ πασῶν τῶν ὑποκειμένων τῷ Ἁγίῳ καὶ Θεορροφήτῳ Οἰ-κουμενικῷ θρόνῳ ἐπιχειρήσω· τούτῳ δὲ ὡς τάχιστα διὰ τὸ ἑπείγον τῶν καθερῶν.

Παραχάλω ἔτι τὴν Γ. Θ. Π. ἦν μοι ὑπεράσπισιν ἐν ἐπιτρέπῃ τὴν γνωστοποίησιν, ὅτι αἱ πληροφορίαι αὕτη τοῦ ἀπαντῶ τοῦ πληθυσμοῦ, τοῦ τε ἐκ τοῦ ἐλληνικοῦ φύλου καὶ τοῦ ἐκ τῶν λατινῶν ἄλλογενῶν, ὡς καὶ περὶ τῆς καταστάσεως τῆς παιδείας, τῆς ἔμπορίας, τῆς εὐπορίας κτλ. μοι ἔδοθησαν παρὰ τοῦ Πατριαρχείου, ἢ τοῦνατον μοι ἐπιβάλλῃ τὸ καθήκον ὥστε, ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντα τῷ πολυπάθους ἡμῶς γένους, τηρήσω μυστικῆν τὴν πηγὴν ἐξ ἣς ἠρύθυν ἡς σπουδαίας πληροφορίας, ὡς θέλω φέρει εἰς γνώσιν τῶν μάλα ἑσυχοῦντων ἐν τοῖς πολιτικοῖς νέοι καὶ μεγάλων συνα- δέλφων μου.

Προσδοκῶ, Παναγιώτατε, τὴν εὐχετικὴν Ἀὐτῆς ἀπάντησιν· καὶ δὲ τῆς Γ. Θ. Π. θεοπειδεῖς εὐχαί θέλουσι μὲ φωνὴσε ὅπως καταρτίσω ἔργον ὡς οἴον τὲ συντελεστικὸ καὶ χρήσιμον πρὸς τὰ μέλλον τοῦ ἐλληνισμοῦ.

Ἡ μελέτη αὕτη συνταχθήσεται ὑπ' ἐμοῦ Γαλλίστη ἀναγνωσθήσεται δημοσίᾳ ἐν συνεδρίασι τῆς Ἀκαδημίας τῶν ἡθικῶν καὶ πολιτικῶν ἐπιστημῶν τῆς Γαλλίας κατα- χωρισθῆσαι ἐν τοῖς ἐπιστήμοναῖς καὶ ὑπό τοῦ ἐπιστήμους κυκλοφορήσει ἀνά πᾶσαν τὴν Ὀι- κουμενήν. Νομίζω ἄρα ἔτι ἐδῶ ἔνα μὴ παράδομω τὴν εὐ- καιρίαν, ἡς διὰ τῆς ἀποφαšein ἡς γενομένης μοι ἐξόχου τιμῆς παρέχει μοι τὰ μέσα, ὡς γένιοι καὶ χρήσιμος τῇ Ἐξελευθερίᾳ καὶ τῇ πατρίδι.
Τρικλούμενος ἐν ταπεινώσει τὰς ἀγίας εὐχάς τοῦ ἀνωτάτου τῆς Ἑκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ποιμενάρχου ἀστά-
ζομαι σὺν ἀπάση τῇ οἰκογενείᾳ μου τὴν Ἱερᾶν τῆς Ὑ. Θ.
Π. δεξιάν ὁποσθεμεούμενος ἐσεῖλ ἐυπετείλες τέχνων ἐν Κυ-
ρίῳ.

Ν. Ι. ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ.

Ἀθηνᾶς τῇ 10 Ἰανουαρίου 1877.

13 Ἀπριλίου 1877. Σήμερον τριακοσθην ἐπέτειον ἀπὸ τῆς εὐσυχίας μετά τῆς ριπράτης Ἀριάδνης μου σοζε-
ζεις ἐκαπτίσθη ὁ υἱὸς ἕμων Νικόλαος, ὃν ἀνεδέξατο ὁ υἱὸς μου καὶ ἀδελφός του Ἰωάννης. Καὶ τὸ μὲν ἐμὸν ὄνομα ἐδόθη τῷ νεογνῷ κατ’ εὐχήν τῆς μητρὸς καὶ τῶν ἀδελφῶν του· ἐγὼ δὲ παντὸς ἄλλου προούπηκα ὡς ἀνάδοχον τὸν ἀγαπητὸν υἱόν μου Ἰωάννην, τοῦτο μὲν, ἐπεὶ ἔτι μᾶλλον συνδέσω πρὸς ἄλληλους τοὺς δύο ἀδελφοὺς, τούτο δὲ, διότι ἐξηκοντοῦτος ἔγιν· καὶ ἔλαβο ἄδεστον εἰπότ’ ἐπιτήσας ἀχρε-
υὸν οὐκ ἔκλεψαν τις ἀκτοῦ σπουδᾶς. Ὅθεν ἐντολήν διδώμε τῷ Ἰωάννῃ, τῷ κατά τριακάδεκα ἔτη προ-
σωπον, ὡς ἐμὸν Ἀνανίους ὡς ἄλλος ἔγιν· ἐπιστατῆσθαι εἰς τὴν ἐκπαιδεύσειν τοῦ ἀδελφοῦ του Νικόλαος, δικής δ’
αὐτῷ οἶνος καὶ διὰ τόν Ἰωάννην διέγραψα παιδεύσων, τοῦ-
τετείνων ἐν ἀποφευγόμενο τάς γυμνασίας σπουδᾶς ἐν Ἀ-
θήναις, εἰσ’ δὲ μετὰ τῇ ἐνεργίᾳ τοῦ ἀπολυτηρίου, διανύσῃς
dύο ἔτη ἐν γερμανικῷ λυκείῳ, εἰσ’ ἐν Ζυρίχην τῆς Ἐλβε-
τίας, εἰσ’ ἐν ἄλλο τινι τῆς Βορείου καὶ διαμυρτυρίας τῆς
Γερμανίας, μετὰ δὲ τὴν τῶν δύο τούτων ἔτων πρὸς ἐμφα-
neroν τῆς γερμανικῆς καὶ λατινικῆς παρέλευσιν, διατρίψω
dύο ἔτερο ἔτη ἐν τινὶ τῶν ἀγγελικῶν γυμνασίων τῆς Ἑλ-
νίδος ἡ Κανταστρίας πρὸς ἀκρίβη ἐκμάθησιν τῆς ἀγγελικῆς
gλώσσας, τέλος δ’ οὕτω συγκροτηθέντος τοῦ ἔνδο ως καὶ
tοῦ ἑτέρου τῶν υἱῶν μου, ἀφίημι ἐκατέρω τούτων τὴν

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
εκλογή τής επιστήμης πρός ἢν ἔξει μείζωνα κλίσιν, ώς καὶ τήν ἐκλογήν τοῦ Πανεπιστημίου ἔνθα σπουδάσει ἐπιθυμώ ἐμώς ἵνα τετραπετή τοῦ ἰατρός ἐλεύθερη εἰς ἐκμάθησιν τῆς επιστήμης. 'Απεστράφην πάντοτε τήν ἡμιμάθειαν, ἐπομένως εὐχόμαι ἵνα οἱ υἱοὶ μου, ὡς ἄρθροντερα ἐμοὶ ἔχοντες τὰ μέσα ἀνωτέρας τῆς ἐμῆς τύχης παιδείας. Ἡ ἕκειν δὲ μάλιστα καὶ ὑπὲρ αὐτήν τήν παιδείαν θερμώς συνίστημι αὐτοῖς, ἵνα τῆς ἑαυτῶν ἡθικῆς ἐπιμεληθῶσι, διότι οὔτε ἡ παιδεία έάν μὴ ὑπὸ τῆς ἡθικῆς συνοδεύγηται, ἵνα ἐξώσῃ τήν ἐυχήν μου.

26 Μαΐου 1877. Τό ὅπο τήν προεδρείαν τοῦ ἐνδέχου Κανάρη υπουργείου συνήστη σήμερον περιλαμβάνον τοὺς λεγομένους ἀρχηγούς τῶν ἐπὶ Ἑλλάδι πολιτικῶν κοιμάτων, εξηγείσαι τοῦ Κ. Βουλγαρῆς.

Ο τοιούτων υπουργείου σχηματισμὸς πληροὶ μὲν ἐπίθετον τοῦς πόλισις οὐχὶ δὲ καὶ ἐμὲ. Τίσως ἔχω ἀδικιόν, ἵνα ὑμώς πῶς σκέπτομαι.

Ἀπὸ τῆς 27 Ἀπριλίου 1878 τό σύνταγμα κατεπατήθη. Ὁ Βασιλεύς, ώς μὴ ὀφειλεν, ἐνδιώς εἰς τήν πλαστήν ταραχήν, ἦν κατὰ τάς ὀδός τῶν Αθηνῶν ἠγείρακαν οἱ πολιτικῶν ταραξία, προκάλεε τήν παραίτησιν τοῦ υπουργείου Βουλγαρῆς. Καλέσας τὸν Κ. Τρικούτην, τόν οὔτε βουλεύτην, οὔτε ἦγετην τῆς ἀντιπολιτεύεσθαι ὑπεν τῶς συνταγματικῶς σχηματίζη υπουργείον, ἐμματίσομεν μὲν τῶς προσδοκίας τῶν διαταραξάντων τήν ἱσχύν πῶς τῶν πνευμάτων ἡρατέων τοῦ Βουλευτηρίου, ἑδώκει δὲ δείγμα ὅτι εἰς οὖν ἐλογίζετο αὐτοῦς ως μὴ παριστῶνται τήν κατά σύνταγμα ἀντιπολιτευσιν. Καὶ τούτο μὲν καλῶς ἐπραξε, κακῶς ἐμὼς ἐνέδωκεν εἰς τήν διάλυσιν τῆς Βουλῆς, ἐτὶ δὲ μᾶλλον εἰς τὴν διὰ Βασιλικοῦ διατάγματος ἀχύρωσιν τῶν.
υπό τῆς ἐκτάκτου συνόδου τῆς Βουλής τοῦ 1873 ψηφισθέντων καὶ ὑπ' ἀυτοῦ τοῦ Βασιλέως κυρώθεντων νόμων. Ἐπὶ δὲ χείρον ἐπραξεν ἐν τῷ βασιλικῷ αὐτοῦ λόγῳ κατὰ τὴν ἐναρξίαν τῆς Βουλῆς διακηρύξεις, ὃ ἐπηρέασα ἐπὶ ὑποδείξης αὐτῷ ἡ Βουλή τὴν μέλλουσαν κυρώσεις, ὡς ἐν πρὸς αὐτῷ τῷ Βασιλείᾳ κατὰ τὴν συνέντευξιν ημῶν τῆς 3 Ὀκτωβρίου 1875.

Τοῦ πρώτου ἀτόπου γενομένου κατ' ἀναπόφευκτον ἀνάγκην ἔδει ἵνα πολλὰ ἄλλα ἐπαχολουθήσωσιν ἀτόπα. Πίπτει τὸ ύπογραφέον Βουλγάρη δι' ὑγιανότητας διαλύεται ἡ Βουλή ἀλόγως πρὸς ἐκκαθορισμὸν τῶν ὑγιανότητος όποῖοι ἀπειροῦντο καὶ πρὸς χάριν αὐτῶν ἀκυρώθηκαν ἀντισυνταγματικῶτα νόμοι ψηφισθέντες ὑπὸ τῆς Βουλῆς καὶ κυρώθεντες ὑπὸ τοῦ Βασιλέως, ἀκυρώθηκαν δὲ δὲ ἀπλοῦ βασιλικοῦ διατάγματος πρὸς μείζων ἐξευτελισμὸν τῆς Βασιλείας, ἣν ὅπως ἦτο κάλλος ταπεινώσας τὸ ύπογραφέον Ἰρικούτη φέρει ὡς ἀνοχον ἵνα ἐνώπιον τῆς Βουλῆς ὑμνημόνευσιν, ὃ παρατείνεται τῆς δεδομένης αὐτῆς προνομίας τοῦ διορισμοῦ καὶ τῆς παύσεως τῶν ὑπογραφῶν μεταδιάδοχου τὸ δικαίωμα τοῦτο εἰς τὴν Βουλήν.

"Ἀμεσα τῶν ἀτόπων τουτών ἐπαχολουθά ὑπήρξαν αἱ ἐν διαστήματι δύο μόνον ἔτων ἀλλοτάριες τετώσεις εἰς ύπογραφέων, εἰ καὶ εὸς Βασιλείου ἐνόμισεν, ὅτι, ὑποκρίνειμον ἀγονιῶν ἣν ἡ Βουλή ἦν κατατεμιμημένη εἰς ἐπτά ἡ ὂκτώ κόμματα, προσποιούμενος δὲ ἔτος δύο μόνα πολιτικά συστήματος τῆς συμπολιτείας καὶ ἀντεπολιτεύσεως ἀναγωγών, ἤθελεν ἐξαναγκάσει τὰς φρατρίας εἰς συγχώνευσιν πρὸς ἐκάστου τῶν συστημάτων τοὐτών.

Καὶ αἱ μὲν προσδοκίαι τῆς Βασιλείας, ὡς εἰκὸς, ἀπέτυχον, τὰ δὲ κατὰ τὴν Ἀνατολὴν πράγματα δεινούμενα ἤγα-
γον τοὺς πολιτευομένους εἰς τὸ δημοκρατήσαι. Ὅτι δὲ μάλιστα περιέρχον ἐστιν, ὅτι τῆς δημοκρατίας προκατήρξειτο αὐτὸ τὸ τὴν ἀρχὴν κατέχον ὑποργεῖον τοῦ Κοιμουνδούρου τὰς γελοίας ἀπὸ τῆς Πνυκάς ἀγορέυσεις ὕποκινήθηκαν ἐπὶ ἐλπίδι τοῦ κρατῶναι ἑαυτὸ ἐν τῇ ἔξοσικῇ. Ἀπέτυχεν δὲ, ἐξ οὖσας αὕτης τάς πρὸς όχλαγωγίας τάσεις κοπασάσας ἀπὸ τῆς πτώσεως τοῦ Βουλγαρῆ, τούτο μὲν διὰ τὴν ἐπὶ τούτου κατενεχθεῖσαν νίκην, τούτο δὲ, διὰ τὴν μαχρὸν εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἀπουσίαν τοῦ Βασιλείου τὴν πολλὰς μετεώρους κρατήσασαν ἐλπίδας.

Οὗτος ἐπανέκαμψεν ἡ πᾶσα πολιτικὴ δύναμις εἰς τὰς ἁγιὰς καὶ τὰς πλατείας, ως καὶ κατ᾽ Ἀπρίλιον τοῦ 1873.

Ἐκ τούτων ὁ λόγος πολιτικὸς νοὺς ἀρχεῖ ὅπως προίδη τὰς οἰκτρὰς συνεπείας. Πρὸς νομιμοποιήσει τῶν όχλαγωγιῶν τούτων ἐκ τῶν ἡγετῶν τῆς όχλαγωγίας Τρικούτης καθήχαγε τὴν Βασιλείαν εἰς παραίτησιν τῶν ἡγεμονικῶν αὐτῆς δικαιωμάτων πρὸς ὕψος τῆς Βουλῆς. Τὸ σφάλμα ἐνέμισεν ἡ Βασιλεία ἐπὶ ἱδυνάτο ἐπανορθώσατο δὲ ἐπιμονῆς εἰς ἁναγνώρισιν δυὸ καὶ μόνον πολιτικῶς συστηματικῶς, καὶ ἐκ τετράχις ἀπεπειράθη τούτο, πλὴν ἀλλ’ ὅμως καὶ τετράχις τὰ ὅσα σχηματισθέντα ὑποργεῖα κατερρίφθησαν ὑπὸ τῆς Βουλῆς, τὸ μὲν ἀμα τῇ πρώτῃ ἑμφανίζει αὐτοῦ, τὸ δὲ τὴν τρίτην ἀπὸ τῆς συστάσεως ἡμέραν, τὸ δὲ τρίτον βιώσαν δύο μήνας διὰ τὴν λήξιν τῆς τακτικῆς συνόδου κατερρίφθη ἀμα τῇ συναθροίσει τῆς ἐκτάκτου.

Διὰ όχλαγωγίας ἐπανελήφθησαν ὑπ’ αὐτῶν τῶν δῆθεν πολιτικῶν ὑποκρίθηκατο. Ἀλλ’ ὃ κινὸν τὰς όχλαγωγίας γίνοιτε μὲν τίνος ἔνεκα κινεῖ αὐτάς, πρὸς τὸ ἑαυτοῦ δήλαδὴ συμφέρον, ἀγνοεῖ δὲ πάντως ποὺ καταλήξουσιν. Οὕτω καὶ συνέβη τρίτοι παρεμβάντες εἰς τὰς όχλαγωγίας ἐξή-
νεγκον τὴν γνώμην, ὦτε ἀληθὴς πανάκεια τῶν κακῶν υφ' ὅν πάσχει ἡ Ἐλλάς ἐσται ἡ ἐν ἑν καὶ μόνω ὑπουργεῖων συνένωσις ἀπάντων τῶν ἡγετῶν τῶν κομμάτων. Τῆς ἱδέας ταύτης γεγονότωρ ὑπήρξεν ὁ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἑπτά μονών ἡγέτης Κ. Θ. Δηληγιάννης, ἀτε διοράν ὦτε ὦτε καὶ μόνων ἦν αὐτῷ ἐφικτὸν κοινωνήσαι τῆς Κυβερνήσεως, ἀτε ἀπὸ πενταετίας μικρὰν πάσης τοιαύτης μείνας.

Ἡ ὄχλονοιοι διὰ τῶν συνόλων καὶ τῶν ἐν ὑπαιθρῷ συνάρτοις ἐποίησατο τοῦτο θέμα, καὶ δὴ ὤς ἄρχη, ἐννόμως ἄριστη καθησυχία, ὑπάτευξης ὑπηρέτου ἀπερ διεθίζει τῷ Πρόεδρῷ τῆς Βουλῆς, ὦτος ὅ ἐκαίστον ἄνεκοινον τῷ σώματι οὐ προείστατο.

Ὅτως ἀναγνωρισθείσης τῆς ἐννόμου ἱσχύς τῶν ψηφισμάτων, ἀπερ ὄνομαζον «ἡ θέλησις τοῦ κυρίου ἀρχιολάος», ὡς ἦν ἐπόμενον ἐδει καὶ ὑπακούσαν. Καὶ πράγματι Βουλὴ καὶ Κυβερνήσεις ὑπήκουσαν, ὅ δέ Πρόεδρος ὑπέβαλε τῷ Βασίλει τὰ γενόμενα καὶ ἐπέθαλεν αὐτῷ τὴν πραγμάτωσιν τῶν ἑφησμένων.

Ὅτως ἀπερ ἐκτροχισθείσης τῆς Βασιλείας ἀπὸ τῶν ἐν τῷ συντάγματι ὑφίσταμένων αὐτῇ προνομιῶν καὶ παραγωγιστέρας ταύτας τῇ Βουλῇ, ὡς ἦν ἐπόμενοι οἱ δημαγωγοὶ ποιήσαντες ἐκκλήσεις καὶ γαργαλίσαντες τὴν κυριαρχίαν τοῦ λαοῦ, ἣ ἀντιπρόσωπος ἀνηγορεύθη ὁ τίκτως τῶν ἐν Ἀθηνῶν πεπεμένων καὶ διὰ τοῦτο πειναλέων ὑπαλλήλων, ὁ λαὸς κυριαρχικώς δὲν ἐπέβαλε τοῖς ἡγεταῖς τῶν κομμάτων τὴν ἑνωσιν. Ἐνεδιώκαν οὕτω καὶ οὕτω συνεργοτήθη τὸ νῦν ὑπουργεῖον. Ἐξετάσωμεν νῦν ὑπὸ τὴν δόξα τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης τὰ καὶ ἀὐτὸ καὶ ἠδομένοι ἐπὶ τοῦτο ἀφηγεῖ ἡμᾶς εἰς τὸ κρῖναι περὶ τῶν συνεπειῶν.

"Ὅτεν πρῶτον ἐρωτώμεν οἱ συμπράττοντες ἡγέται μέ-
χρι τοῦ νῦν ἐπολέμουν ἀλλήλους διὰ τὸ διάφορον ἀρά γε
tὸν ἄρχ.νὸν ἂς ἐπρέσβευον ἡ διὰ τὰ πάθη ἀπερ ὑπηγόρευον
αὐτοῖς τὰ ἀντίθετα συμφέροντα; Ἐπὶ μὲν τὸ πρῶτον, ἀνέ
φικτος ἦσθαι ἥ ἐπὶ μαχρὸν σύμπραξις· ὑσαύτως δὲ καὶ ἐὰν
tὰ πάθη τὸ κύριον τῆς πολιτείας αὐτῶν ἐλατήριον. Ἀρ-
χι αὐτίθεται ἀδύνατον ἀπαρνήσασθαι ἐκτάς, ἐν πρώτῃ
dὲ περιπτώσει συγκροσυβήσονται· Ἀλλ᾽ ἀρχαὶ βεβαιῶς
οὐδέποτε διεχώρισαν τοὺς ἐν ἡμῖν πολιτευομένους, ὁδεις
πάντες τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης περὶ τῆς ἀρχῆς (τῆς
ἐξουσίας) ἀείποτε πρὸς ἀλλήλους ἠρισταν, οὐδέποτε δὲ διὰ
dιαφοράν ἀρχ.νὸν πολιτικῶν διηνέχεσθαι, ἐφ᾽ οί καὶ τὰ
κόμματα ἐκαστόν ἀπὸ τοῦ ἑγέτου τὴν προσωπικὰν ἐλαβε
καὶ ἔχει συγ. δὲ ἀπὸ τῆς περὶ τὰ πολιτικὰ δόγματα διαφο-
ρᾶς. Μένουσιν ἀρὰ τὰ πάθη. Μὴ δὲ τις εἰπῇ, ὅτι τὰ πάθη
νικᾷ ὁ νοῦς ἑτοὶ ἔχει διότι τὰ κατέχοντα τους πο-
λιτικοὶς τῆς Ἑλλάδος πάθη ὁμιλεῖ εἰσὶν ἐξ ἑκείνων ἀπερ
συγκεῖνα ὑπερ της ἐπιστῆμης περιστέλλει καὶ δαμάζει δύναται πρὸς τὸ συμ-
φέρον τῆς πατρίδος. Τοιαῦτα πάθη εἰσὶ ἐξαν  ἀλοι ἀυτοῖς,
tὸ δὲ μόνον ὡρ᾽ ὦν ἄγονται τὸ συμφέρον ἐστὶν, ὡς τοῦτο ἡ
πολιτεία αὐτῶν διὰ μαχρὸν ἐθεβαίως χρόνου. Οἱ τὴν προ-
τεραιαν ἐγγοροῦν τὴν ύπερταῖαν ἐνοῦνται ὡς τὴν ὑπὸ τοῦ
τῆς προτεραιας συμμάχου καταληφθείσαν μόλις ἐξουσίαν
ἀφέλονται αὐτῶν. Τὸ συμφέρον ἀρὰ τὸ αὐτὸ καὶ ὧν ὒνισκ
ἀπὸ τῆς μιᾶς εἰς τὴν ἑπέραν ἡμέραν μεταβάλλει τὸ ἐδος,
ἐπομένως ἄμυχον ἡ ἐπὶ μαχρὸν συστολὴ τοῦτο. Ἀλλὰ καὶ ἀλλοῖ· οἱ ἡγεί
τῶν κομμάτων ἐλαθοῦν τὴν ἡγεμονιαν ἀθροίας ἐκαστος ἀρυθμὸν τινα βουλευτῶν περὶ
ἐκατον, τῶν μὲν ἐπί ἐλπίδι χαρτοφυλακείου ἀμίω τῇ ἀναφ
ρήσει τοῦ ἡγέτου εἰς τὴν προδοσίαν, τῶν δὲ λοιπῶν
ἐφ᾽ ὑποσχέσεις διανομῆς τῶν λαρύρων τῆς ἐξουσίας. Νῦν
ΣΑΡΗΝΟΛΟΥ ΑΥΤΟΒΙΟΓ. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝ.
ψυχοντο ἐλπίδες πάσαι, ἀτε μόνον τοῦ ἡγέτου ὑπουργοῦν
tος, τῶν δὲ θέσεων οὖ μόνον εἰς τὸ ἐδομον περιορισθεῖσων ἄλλα καὶ τῶν διωρισμένων εἰς αὐτὰς ἐν τῷ ὑπὸ τὸν ἡγέ
tὴν τοῦ κόμματος ὑπουργείῳ προστατευομένων παρὰ τινος
tῶν ἐν ἄλλῃ ὑπουργείῳ ἡγετῶν.

Πρῶτη οὖν συνέπεια τοῦ ἐξ ἡγετῶν ὑπουργείου τοῦ
του ἢ τε τῶν ρίζα φρονούντων τοτε ἡγέταις ἀπὸ τούτων ἀποσκιρτήσης καὶ ἡ τῶν ἡσυχηρῶν ἀποτυχαί τῶν ἐνθίδων.
"Αρξονται οὖν πάντες μετ' ὀλίγον καταβαζὴ καὶ συναγε
ρειν ὑάρον καὶ ὄγλαγωγίας νέας, οὐχι βεβαιῶς ἐπὶ τῇ ἀληθείς αἰτία, ἀλλ' ἐπὶ προφάσεων εὐσχήμοις, ὥν αἱ κυ
ριώτεραι αἰδὲ.

Ὁ ἐρευσισμὸς ἀπαιτεῖ προπαρασκευασά, πολλὶ δὲ καὶ
tὴν ἁμέσων θέλουσι κήρυξιν τοῦ πολέμου κατὰ τῆς Τουρ
χίας. Ἄλλ' αἱ προπαρασκευασί χρηζοῦσι χρόνον μακρὸν,
tὰ δὲ χρήματα πόθεν πορισθῆσονται. Η ἀνυπομονησία εὐρήσει τὸν χρόνον λίαν μακρὸν, ἐγερὲὶ δ' αἰτίας ἐπὶ
nωθεῖα κατὰ τοῦ ὑπουργείου, ὥσει ἡδύνατο τοῦτο θεα
mατουργῆσαι. Τὰ δὲ χρήματα; ... Ζητήσει τὸ ὑπουρ
gείου νόμον περὶ δανείου τούλαχιστὸν ἐκατὸν ἐκατομμυ
rίων, ἃ ἐτέρων δὲ νόμων ἐξασφαλίσει τοὺς τόκους καὶ τὸ
χρεωλύσειν, τὸν ὑπουργείου τοῦτου διὰ τὴν μικρὰν Ἐλ
lάδα δανείου, διὰ προσθέτους φόρους δέκα τούλαχιστὸν ἐκα
tομμυρίων κατ' ἐτοὺς, ἦγουν δὲ αὐξήσεως τῶν νόμων οὐχι
mικρῶν κατὰ 25 τῆς 0/0.

Ἄλλα το μὲν δάνειον τῶν ἐφησισσεμένων δέκα ἐκατομ
mυρίων, εἰ καὶ πρὸ ἔξι μηνῶν νενομοθετημένον, μέλες ἔκα
λύφη κατὰ τὸ ἡμισυ μέχρι τῆς σήμερον, ὅποσον ἀρκεῖ ἰδη
sεῖ χρόνον πρὸς εὐρείαν ἐκαπλασίων; Ἡ περὶ τὴν σύν
αψίν τοῦ δανείου βραδύτης δώσει ἀφορμᾶς εἰς ὑποθημιαν
τού ύπουργείου ἐπὶ ἀνικανότητι, ἐξ τούτου δὲ τὸ δἰ’ ὕχλαγ-γωγίας ἐπιθυμηθὲν τούτῳ ύπουργεῖον σαλεύσει διὰ νέων ὕχλαγωγίων. Οὐδὲν ἄρα τὸ παράδοξον ὅπως καταρρέσῃ καθ’ ἐν ηγέρθη τρόπον. Πολιτικῶς δὲ νόμος ἀπαράτρεπτός ἦστιν, ἐτὶ ὁ ἀπας χρησάμενος τῷ ὕχλῳ πρὸς ἐπιτυχίαν τῶν ἐκτού σκοτῶν ἀποδάλλει τὴν ἐκτοῦ πρωτοδουλίαν, ἀνάγχη δὲ φέρει τὸν τύγχαν τοῦ χορηγήσαντος τὴν ἐκτοῦ δύναμιν ὕχλου, δύναμιν ἢν ἤγγει ἑαυτὸς οὕτως, γνωρὶς δὲ ταύτην, γλύκεται ἐφεξῆς ὅπως ποίησαι ταύτης χρῆσιν, ἐκα-στος δ’ εἰκὸς δύναται οἷς χρῄσιν ποίησαι δύναται ἄλλος ὑχλος. Ἡ ιστορία, μάλιστα δ’ ἡ τῆς γαλλικῆς ἐπιγνα-στάσεως, κεῖται εἰς μαρτύριον τῶν κακῶν.

"Εστέρα δὲ δυσχέρεια ἀπὸ τοῦ ἐξωτερικοῦ οὐχ ἐλλει-φούσι τῇ Ἐλλάδι. Ἡ Εὐρώπη πᾶσαν καταβάλλει σπου-δὴν εἰς περιορισμὸν τοῦ πολέμου κατὰ τὴν τόπον καὶ χρέ-νον. Εἴποτε λοιπὸν ἡ Ἐλλάς κηρύξει τῇ Τουρκίᾳ τὸν πό-λεμον, βεβαιῶς οὐκ ἀναβαλοῦσι τὴν ἐπέμβασιν. Ἐκ ταύτης δὲ ὅποια ταπεινωσὶς διὰ τὴν Ἐλλάδα, τὴν δ’ ἔχει κοιλαρι-σείσαν κατὰ τὸ 1834, διὰ τῆς κατοχῆς ὑπὸ ξένων στρα-τῶν, καὶ κατὰ τὸ 1869, διὰ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλ-λου τῆς ἐν Παρισίως συνδιασκέψεως. 'Ὅθεν καὶ τοὺς κο-λαφισμοὺς καταλογίσουσι οἱ πολλοὶ εἰς βάρος τοῦ ύπουρ-γείου.

Γράφων ἀπομνημονεύματα δημοσιευθησόμενα μετὰ τὸν ἐμὸν θάνατον οὐδεμία ἐπιβάλλεται μοι ἀνάγκη ὅπως δι-καιώσω ἐμαυτόν ὅνα μὴ ἐκλήρωθω ὡς ἐγκρύτων καρδίαι μὴ πάλλουσαν ὑπὲρ τοῦ μεγαλείου τῆς πατρίδος. Ἀὐτὸς ο ἐμὸς βίος, αὐτὶ αἰ ἑμαὶ συγγραφῆ μαρτυροῦσιν ὅτι εἰ πέρ τις καὶ ἄλλος Ἐλλην φιλένομαι ὑπὸ καθαρῶς ἐλληνι-κοῦ φρονήματος, διαφέρω δὲ τῶν πολλῶν κατὰ τούτο, ὅτι
ταῖς ἁρχαῖς τῆς ἐπιστήμης ὑπαδῶν γινώσκω ὅτι ἡ Ἐλλάς τότε μόνον γενότατα ἡ σώτειρα τῶν ἐπὶ δούλων τέχνων αὐτῆς, ὅταν ἀποδείξεω τοῖς ἱσχυροῖς, ὅτι καλῶς τὰ καθ' ἐκνηθῆναι διεκόμησεν, ὅτι ἀπέξεσε τὴν ἁμαρθεῖαν, ὅτι ἐτίμησε τὴν ἁρέτην, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ τοῖς ὁχλαγωγοῖς καὶ δημοκράτοις. Λαὸς ἁμαρθείς καὶ πένης ἀνάγκη ἡ πρώτην ἐαυτὸν μορφώσει ὅστι αὐτῶς γενόκειν ἐλευθερος καὶ ἐκατόν ἐξέλθη ἀπόστολος τῆς ἐλευθερίας πρός δούλους. Τὸ δὲ πώς γίνεται ἐλευθερος ἐκθέτει διὰ μικρῶν λόγων ἐν τῷ περὶ παῖδευσες κεφαλαιῳ τῆς δευτέρας ἐκδόσεως τῆς περὶ συνταχματικοῦ δικαίου ἐμῆς πραγματείας, περίπτων ἡγούμαι ἐπαναλαβεῖν ὅτε τὰ ἔχου εἰρημένα. Ἐπὶ μικρὸν ἡγονισθῆν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ εἰς ἐπικράτησιν τοῦ μόνου κατ' ἐμὲ ἄληθος τούτον μέσου πρὸς ἐλευθερίαν, τί δὲ κατορθώσω; Ἐξεγερται κατ' ἐμὸν τῆς ἡμιμαθείας τούς ἐργάτας καὶ τῶν ὑπ' αὐτῶν πεπλανημένων νέων τὴν δυσμένειαν. Ἐὰν μὴ ἐτρίβη τὸ κώνειον δι' ἐμὲ ἀλλά τὴν κύλικα τῆς πειρας ἁρείδος ἐποτισθην. Ἡ πετήθη γεώς, οἱ δὲ καὶ τῆς ἐλευθέραν Ἐλλάδα δουλοῦντες χορεύαντος. 

Καὶ ταῦτα μὲν παρεκθατικῶτερον ἦσος, ἐπὶ δὲ τὰ παρόντα ἐπανίων λέγω, ὅτι ἐν ὅλῳ πολλαπλάσια μετεχοῦσιν αἱ δυσχέρειαι.

Τοῦ δανείου τὸ μείζον μέρος ἐσται ἀπραγματοποιητὸν, ὅσον δ' ἂν εἰσέλθῃ μέρος διαπανηθήσεται οὐχὶ κατὰ τὸν ἀρχικὸν αὐτοῦ προορισμόν, τὸν τῶν παρασκευῶν, ἀλλὰ πρὸς ἀναπλήρωσιν τοῦ πάντοτε χάριντος διὰ τὰς σπατάλας προοπολογισμοῦ, οὐ μικρὸν δὲ τοῦ δανείου μέρος καὶ διαφανοθήσεται εἰς πλουτισμόν ἰδιωτικῶν βαλαντίων, ὀπερ ἄγειν πρόχειρον περὶ πολεμικῶν παρασκευῶν προκειμένου, καθ' ἄς καὶ περὶ ποσὰ μεγάλα ἡ διαχείρισις, καὶ τὰ κεφά-
λαίν «προμήθεια,» ἢ «ἐξοδα ἀποστολῶν καὶ
μεταφοράς» εὐθετα πρὸς κατάχρησιν παρέχουσι τὰ
μέσα, ἀπερ καὶ περὶ τὰ ποσά καὶ τὸ ποιόν τῶν πρα-
γμάτων οὐχ ὑστεροῦσιν.

Ἰδοὺ λοιπὸν ὃτι ἐπὶ τῆς ράχιος αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, τοῦ
ὑπὸ τῶν πολιτικῶν πρὸς-τὸ ἑκατέρον συμμέτοχον ἐκβακχευ-
θέντος, καταλήξει ἡ κωμῳδία, πληρώσει ὁ αὐτὸς ὁ λαὸς
tὰς δαπάνας τῆς διδασκαλίας τοῦ δράματος ὡς πάντοτε
συμβαίνει.

Πολλάχις εἶτον καὶ ἐγγράφα ὃτι οἱ ἐν ἡμῖν πολιτευ-
όμενοι οὐδεμίαν παρέχουσιν ἐγγύησιν, ὡς ἀδυνατοῦντες
ἐπικνορυθώσασθαι ἡ αὐτοῖς διέφθειραν. Ἀνορθώσεος τῶν κα-
χῶν τότε μόνον ἐλπιστή ἡ ἐπίτευξις, ὅταν εἰς νέας χειρᾶς
περιέλθη τοῦ Κράτους τὸ πράσινον. Ὡς οὐκ ἐμβάλλουσιν
οἰνον νέου ἐν ἁσκοῖς παλαιοῖς ἡν μὴ διαρραγώσατι ἐχυμῆ
δὲ ὁ οἶνος, οὕτως ἡμικήν καὶ πιλοπάτριδα τῶν κοινῶν δια-
χείρισιν ἀδύνατον διὰ φαύλων χειρῶν γενέσθαι. Ὁ Ἀνδρῶν
ἐντίμων πάντως οὐκ ἀμοιρεῖ ἡ Ελλάς, ἐν τούτους δὲ πολ-
λοί οἱ τῶν νῦν πολιτευμένων δοκιμώτεροι. Οἱ τοιούτων
εὐκολώτερον προῆγγοντο ὅτι εἴποτε δημοκρατικῶν ἦν τὸ πο-
λίτεμον, άλλʼ ὡς ἔχει μοναρχικῶς συντεταχμένον, μόνος
ὁ Βασιλεὺς ἔχει τὰ μέσα τῆς θεραπείας, ταὐτὸ ὡμοὶ ἔχον
στηρεῖται ἵσχυρὰς βουλήσεις, ἐτὶ δὲ καὶ περιτυπομένης
dιαγνώσεως τῶν καιρῶν ἔθεν ὁσάκις ἀπόφασιν ἔθετο ἐπι-
δεξαίοις ὑπόληπσιν κακὸς τὸν καιρὸν ἐξελέξατο, ὁσὼ-
κις δὲ οὕτω πρόσφορᾳ ἐπεράνθη, ὁ Βασιλεὺς οὐ διέγνυ αὐ-
τόν, αἰ δὲ ἀποτυχία ἤγαγον τὸν Βασιλέα εἰς ἀπόγνωσιν,
ὥστε, ὡς εἰκάζω, εὐρόω ὅτι ἄριστον τὰ πράγματα εἰς τὸν
ροῦν αὐτῶν ἐπώς οἱ πολιτευόμενοι ἐλευθέραν ἔχοντες τὴν
πολιτικὴν παλαιόστραν πρὸς τὸ ἀμοιβαῖος διαπληκτικήσθαι.
έωσιν αυτόν τὸν βασιλέα ἠρσυχάζειν, προτιμάς τὸν ἀμέρι-
μον τούτον βιόν τοῦ ἐτέρου τοῦ πολλὰ πράγματα τῇ
βασιλείᾳ παρέχοντος. 'Αλλ' ἔστιν ἄρα γε οὕτος ὁ προφη-
τήμος τῆς βασιλείας; Πάντως οὐ; φρονέω δὲ μάλιστα, ἐτι
οὕτω διὰ χρόνου ἑυσθήσεται τὸ ἐνόσος ἐξειν ὡς ὀλίσθεν
περιτ-
τόν τοῦ βασιλέως τὸ πρόσωπον, ὡς ὁ ἄρρην ὁ διὰ τὸ
ἐπελθόν θέρος πωλῶν τὸ χειμερινόν ἴματιον ὡς περιττόν.
Ὁ ἄρρην λαὸς ἀποτίσει μὲν τῆς μωρίας τὰς συνεπειάς
οὐδὲν ἦττον ὦμως τὸ ἴματιον ἀπεμπολήθη καὶ οὐκ ἐυρε-
θήσεται τοῦ χειμώνος ἐπελθόντος.
Ἐν 'Ῥώμη τῆν 18/30 Ἰουνίου 1877. Τὴν 4/16
Ἰουνίου ἀνεγράφησα ἐξ 'Αθηνῶν κατευθυνόμενος εἰς Πα-
ρισίους ὅπως τοὺς ἐκλέξαντας μὲ ἀκαδημακός προσω-
πικῶς γνωρίσω καὶ εὐχαριστήσω ἐπὶ τῇ ἀπονεμηθείσῃ μοι
τιμῇ. 'Εκρινα δὲ καλὸν ὅπως δι' Ἰταλίας καὶ Γερμανίας
ποιήσωμεν τὰς διέδοσιν ἵνα καὶ τοὺς συναδέλφους μοι
ἐν ταῖς χώραις ταύταις γνωρίσω. Οὕτως ἐκ Βερντσιάν
τῆν 8/20 Ἰουνίου αὐθημερόν ἀφίχθην εἰς Νεάπολιν, ἔθεν
τήν 10 ἀναγράφεις, τὸ ἐστέρας τῆς ἀυτῆς ἡμέρας ἐφάσα
ἐν 'Ῥώμῃ. 'Ἀμ' ἀφικθεῖες εὐρὸν ἐπιστολὴν τοῦ ἐν Βενετίας
πέρυς γνωρισθέντος μοι Κ. Λουδοβίκου Lucchini, εἰδο-
ποιηθέντος ὡσ' ἔμως περὶ τῆς διὰ 'Ῥώμης διαβάσεως μου,
ὅτι τοῦ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης καὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Τ-
πουργὸς Κ. Mancini, μαθὼν ταὐτὴν ἐπεθύμει ἵνα διέλθω
παρ' αὐτῷ τὴν ἐσπέραν ἐκείνην ἄτε μέλλων τὴν υπεραίρει
ἀπελθείν εἰς Νεάπολιν χάριν τῆς παχυνσης ὑγείας τοῦ.
Τοῦτ' ὑπὲρ καὶ ἐγένετο τοῦ Κ. Lucchini συνοδεύσαντάς με.
Ἡ ἐν τῷ χίῳ τοῦ Κ. Mancini ἐσπερὶς πολλῶν καὶ ἄλλων
ἐκ τῶν ἀνωτάτων δικανικῶν τῆς Ἰταλίας καὶ κυριών πα-
ρέσιων παρετάθη πέρα τοῦ ἡγεμονικτοῦ. 'Εκεῖ περὶ τῶν ἑν
Ελλάδι περιεστράφη ο λόγος, του Κ. Mancini μέγιστον ἐνδιαφέρον ἐπιδεξαμένου, πολλάς δὲ ἰδέας ὁρθὰς ἐξενεγχώντος περί τὸ κακῶς ἔχειν τὰ κατὰ τὴν σύνταξιν τῆς ἡμετέρας πολιτείας. Εὐχαρίστως ἡκουον αὐτοῦ, διότι αὐτὰς ταῦτας τὰς ἰδέας ἐκθέτες ἐγώ ὅτις κατάθηκον τὴν ἀνάγκην τῆς ἀναθεωρήσεως καταστήσω τοῖς πάσι, τὴν ἐμπαθεί κατ' ἐμοῦ καταφεύγών τῶν λυμαινομένων τὴν πολιτείαν ἦμῶν ἑρείσκω καὶ δὴ καὶ τὴν παῦσιν μου προύχαλεσαι.

Σήμερον δὲ προίας ἑπισκέφθης τὸν ἐν τῇ ἀκαδημίᾳ συνάδελφόν μου Κ. Scialoia ἐκ τῶν ἐπισηματῶν τῆς Εὐρώπης οἰκονομολόγων πρὸς ὕπνοι ἐπὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως ὑπουργοῦ τῆς Ἰταλίας. Πρὸς τούτον ἐπίσης ἐπὶ μακρὸν διελέχθην περὶ Ἑλλάδος, Ἰταλίας καὶ Γαλλίας.

Αὐτοῖς προίας ἀναχωρήσω διὰ Σιένην, Φλωρεντίαν καὶ Βονονίαν, ἐνδίκη, ὡς εἰπέ μοι ὁ Κ. Scialoia, διατρίβει ὁ K. Minghetti.

Ἐν Παρισίως τῆν 1/13 Δυσοικτοῦ 1877. Διὰ Βονονίας (ἐνθα ἐγνώρισα τὸν Κ. Ἐλλατον καθηγητῆς τῆς πυρικῆς νομοθεσίας, ἐμαθον δ’ ἀποστίξοντα τὸν Κ. Μιγγέτην), Βενετίας (ἐνθα ἐγνώρισα τὸν ναύαρχον Κ. Ἀκτωνα πρὸς ὅλης ἔδωκα μίαν ὑθυγραφίαν τῆς θυγατρός μου Μαρίας, ἕν ἂντικα διὰ τοῦ Κ. Ἔντιστ. Τριανταφύλλου), Βερόνης καὶ Ἰννού γεφύρας (Innsbruck) μετέβην εἰς Μόναχον πρὸς γνωριμίαν τοῦ συναδέλφου μου Κ. Fr. von Holtzendorff. Τῶν πολλῶν φιλοφροσυνῶν του ἄνδρος σιδήρος ἐπιλήμμους γενόμεθα, ἀλλὰ δὲ φιλίαν ἵδειον ἀλλήλους ῥημολογήσαντες μετὰ τετραήμερον ἐχωρίσθημεν. Τὴν Στουτγάρδην ἐπισκέψεως μετέβην εἰς Ειδελβέργην ἐνθεί τοῦ Καθηγητῆ Κ. Bluntschli ἐγνώρισθην.

Ἀπὸ Ειδελβέργης διὰ Metz καὶ Nancy ἐφέχθη τὴν
3:15 'Ιουλίου ἐνταῦθα. Μετὰ τὰς πρὸς τὰ μέλη τῆς ἀκαδημίας τῶν ἥρικων καὶ πολιτικῶν ἐπιστημῶν ἐπισκέψεις μου παρέστη τὴν 9 τοῦ μηνὸς εἰς τὴν συνεδρίασιν τῆς ἀκαδημίας πρὸς ἣν εἰσηχθεῖς ὑπὸ τοῦ Κ. Κ. Vuîtry, προεδρεύοντος κατὰ τὸ ἐτὸς τοῦτο, καὶ τοῦ Mignet ἰσοδίου γραμματέως τῆς ἀκαδημίας συνεκάθισα τοῖς λοιποῖς ἀκαδημαίοις, ὡς καὶ κατὰ τὰς ἐρεξίες τρεῖς συνεδρίασεις τῆς 16, 23 καὶ 30 Ἰουλίου. Κατὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς 23 ἀνέγνων εἰς ἐπίκεισιν τῆς Ἀκαδημίας τὴν συγκριτικὴν μελέτην μου τῆς γαλλικῆς καὶ Ἑλληνικῆς νομοθεσίας περὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ κατὰ τὴν δημοσίαν ἀγωγήν διδασκαλικοῦ ἐπὶ τῆς πολιτικῆς ἀγωγῆς. Ἡ μελέτη αὕτη ἐστὶν τῶν ἐπικίνδυνων τῆς ἀκαδημίας, ἵδιαίτερα δὲ συνεχάρησαν με οἱ εἰς δημοσίαν τοῦ μήματος τῆς νομοθεσίας καὶ τοῦ δημοσίου δικαίου Κ. Κ. Giraud, Faustin Hélie, Vallette καὶ Massé, καταχωρισθήσεται δ’ ἐν τῇ σύλλογῷ τῆς ἀκαδημίας.

Πολλῶν ἡξιώθην προσκλήσεων υπὸ τῶν ἀκαδημαίκων κατὰ τὴν ἐπὶ ἕνα μήνα ἐνταῦθα δικτιβῆν μου, μνημονεύω δὲ ἰδίᾳ τῆς παρά τῷ διαπεπεί Κ. Thiers τῆς 18, 27 Ἰουλίου. Ὁ Κ. Κ. Thiers πρὸ ἐκείνης πρόεδρος τῆς, Γαλλικῆς δημοκρατίας, κατέστη τὸ κέντρον τῆς ἀντιπολιτεύσεως μετὰ τὸ τελευταῖον κατατέλημα τοῦ στρατάρχου Mac Mahon, ὡστε τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἐπικρατησάσθης ἐν ταῖς προσεχείς βουλευτικαῖς ἐκλογαῖς, ὡς ἐκ πολλῶν δεδομένων εἰκάζεται, ὁ μὲν Mac- Mahon ἀναγκασθῆσαι ἀποχωρῆσαι διάδοχος δὲ τούτου ἔσται ὁ Κ. Thiers.

Ἀὔριον πρῶτας ἀναχωρήσω διὰ Βρυξελλάς εἰς προσωπικὴν γνωριμίαν πρὸς τοὺς ἐν τῇ Βελγικῇ συνάδελφος μου, ἵδια δὲ τοῦ K. Thonissen, μεθ’ οὗ ὡς ἐκ ικανοῦ ἡδῆς γρόνου εἰς συνεχῇ εὐρίσκομαι ἀλληλογραφίαν.
Έν Παρισίοις άλλοις τε συμπολίταις ἐνέτυχον μνημονεύον δὲ τῶν Κ. Κ. Χρηστάκη Ζωγράφου τοῦ νέου Μαϊκήνα τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων καὶ τοῦ τούτῳ γαμβροῦ ἐπὶ θυγατρὶ Κωνστ. Καρατάνου τοῦ ἀσχολουμένου περὶ τὴν ἐκτύπωσιν τοῦ περὶ τῆς ἄρχαιας Δωδώνης ποιῆματος του.

Εἰς Βρυξέλλαις τῆς 3/15 Αὐγούστου 1877. Ἀναχώρησας ἐκ Παρισίων χρῆς τῆν 10 π. μ. ὀραν ἄρι-χων αὐθημερον ἐνταῦθα τῆν 10 τῆς νυκτὸς. Ἡ Κ. Θονισσέν, καθηγήτρις τῆς ποιητικῆς νομοθεσίας ἐν Λούβιο, (Louvain) καὶ Βουλευτὴς ἐκ Χάσσελτ, πρὸς ἐμὲ καὶ ἐμός συν-άδελφος ἐν τῷ τῆς Γαλλίας Ινστιτούτῳ, εἰδοποιήμενος ἡδὲ ἐν περὶ τῆς ἀρίτμως μου περιέμενε με ἐν τῇ ξενοδο-χείᾳ. Σήμερον ἀπὸ πρωίας ἐξενάγησε με εἰς τὸ Βουλευτή-ριον, τὰ Μούσεια, τὰς Ἐκκλησιας καὶ τὴν πόλιν τῶν Βρυ-ξελλών, ἐξωρίσθησαν δὲ πρὸς τὸ ἑστέρας ἀπελθόντος τοῦ Κ. Θονισσέν, εἰς Χάσσελ ἐμοὶ δὲ ἀναχωροῦντος οὐριον διὰ Λούβιον.

Εἰς Λούβιον τῆς 6/18 Αὐγούστου 1877. Ἀ-ρικλείτες ἐνταῦθα ὑπὸς ἐντύχων Γλάδστων τῷ πάνυ συνα-δέλφιν δὲ ἐν τῇ ἀκαθημία, ἀπέτυχον ἐνεκα τοῦ ὅτι ἀναθη-θείσης τῆς Βουλευτικῆς Συνόδου πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ὁ Κ. Γλάδστων ἀπῆλθεν εἰς ἐξοργ. λίαν ἀπέχουσαν τοῦ Λούβιον. Ἐνέτυχον ὑμοὶ ἐνταῦθα τοῖς ἄρχαιοις φίλοις Γεωρ. Π. Α-καρίδη καὶ Ἀριστείδῆ Σ. Εὐμορφοπούλῳ τοῖς λίαν εὐά-ρεστοι καταστήσας μοι τὴν ἐν Λούβιον τετραήμερον δια-τριβήν ἐφιλοξένησαν με δὲ ἐν Κεώ καὶ Richmond.

Εἰς Γενεύη τῆς 18/30 Αὐγούστου 1877. Ἐπι-στρέφας ἐξ Ἀγγλίας εἰς Παρισίους εὗρον ἐπιστολὴν τοῦ ἑπὶ θυγατρὶ γαμβροῦ μου Γ. Μιστριώτου ἐν μοὶ λέγει ὅτι δ ἄρχαιος φίλος καὶ συμμαθητής μου Ἀρ. Τυπ. Πρε-
τεντέρης μεταπεμψαμένος αὐτῶν τῷ εἶπεν, ὅτι ζητεῖται ἡ συγκατάθεσις μου ὡς ὁ διορισθὼ αὐτὸς Καθηγητής ἐκφραζόμενος μοι καὶ τῆς μεταμελείας τῆς Κυβερνήσεως διὰ τὴν ἀδικίαν καὶ ὤβριν ήτος ἐγένετο μοι διὰ τῆς παύσεως. Ἐν τῇ κατωτέρω πρὸς τὸν φίλον Πρετεντέργη ἐπιστολῆς μου κατάδηλον γίνεται εἰς οίνους δισταγμοὺς ἐνδεδιάλε μὴ ἡ πρότασις, τῶς δὲ συγκατατεθήκης καὶ ἐπὶ τίνα ὅροις νὰ ἰδρού. Ἐν Πελόπο τῆς 18/30 Ἀυγούστου 1877.

Ἀθέλρὴ Χαράλαμπος,

Ἐπανεργόμενος πρὸ ὅκτω ήμερῶν ἐκ Λονδίνου ἐστᾶθη μετα τῇ Trouvville, ἀνὰ διατρίβοις δυὸ ἀριστοὶ φίλοι, ὁ Σπυρ. Βαλαφρίτης καὶ ὁ Εγγερ σὺν ταῖς ἐκατὸν ὅρκοις νομικοῖς. Ἡ τούτων ἔννοια ἐκφάνη μὲ δύο ἡμέρας ἐν Trouville, ὅταν φῶς εἰς Παρισίους περί τὸ μεσονύκτιον τῆς παρελθούσης Παρασκευῆς δὲν ἦμην εἰς καρῖον (του ἀγοραστικοῦ ἀναγωροῦντος ἐκ Μασσαλίας τὸ Σάββατο), να ἀπαντήσω περὶ δῦον μοι γράφει ἐκ μέρους: Σου ὁ ἀγαπητός μοι ἐπὶ θυματί γαμέδρος Μιστριώτης.

Εὐκάλως εἰκάζεις, οἶκα μοι προεξενήσεν ἡδονὴν τὸ νὰ μάθω τὰ κατὰ Σέ: ὅσον δὲ τὸ νὰ βεβαιωθῶ ὃτι καὶ μακρὰν ὅντα μὴ ἀγαπᾶς, οὐδεμίαν εἶχον ἀμφισβητεῖ μὴ γινώσκων τούτῳ πρὸ τοῦτο, ὡς τῆς φῆλας ἴμην ἀριθμοῦσις νὸν ὅκτω τελεῖας ὀλυμπιάδας, μᾶλλον δὲ ἐννέα συμπληρωμέναι.

Ἀπὸ τῆς στιγμῆς τῆς λήψεως τῆς ἐπιστολῆς τοῦ γαμεδροῦ μου, ἦτοι ἐκτὸς ταύτην ἠμέραν, ἀναλείπτως, ὡς εἶπεν, σκέπτομαι ἐπὶ τῆς προτάσεως Σου. Καλὸς οἶδας ὅτι συμβολοὶ Καθηγητῆς ἔτι ὅν, να ἔξελθω τοῦ θιάσου τῶν τῆς Νομικῆς Σχολῆς συναδέλφων, ὡς βεβηλοῦντων, διὰ τῆς πρὸς ἀμαθείας παροχῆς τῶν διπλωμάτων τῆς ἐπι-
στήμης, τό σεπτόν τῆς Θέμιδος τέμενος. Πολλάκις, τού λόγου τούτου ἐνεκά, ἔδωκα τὴν παραίτησίν μου ἀπὸ τῆς Καθηγεσίας, ὅ τοῦ ἀγαπητοῦ ἔμως ἡμῶν Βασιλέως ἐναντία θέλησις ἐκράτει με καθηλωμένον ἐπὶ τῆς ἔδρας, ὡς ἄλλον Προφήτα ἐπὶ τοῦ Καυκάσου, ὑπομένοντα τὸν γύτα τῆς ἀμαθείας ὅνα ταλαιπωρημένον μου τὴν συνείδησιν ὅτι ἐγνώμον ἑνόχοις τῶν ἐγκλημάτων τῆς πρὸς τὴν ἐπιστήμην αὐθεντούση χολῆς.

Περὶ τῆς πρὸς ἡμῖν διαγωγῆς τῶν ἀνθρώπων τούτων ὡς βλέπεις οὐδὲ μνεῖαν ποιοῦμαι. Γινόμενεις ὅτι ήμισθη ἡ ἠκοπισθείς ἡμὲς ἐν παρείᾳ με ἐν κείμενον και ὅτι, εἰ καὶ μέτρια περὶ ἐμαυτοῦ φρονών, ἐξετάμοι ἐμῶς ἐμαυτόν ὑπέρτερον ἐξείλων, μάλιστα δ' ὡς πρὸς τὴν ἡδικήν.

Καὶ οὕτω μὲν ἐφρόνουν πρὶν ἢ τὸ ὑπέρτατον τῶν σοφῶν τῆς οἰκουμένης σῶμα ἀξιώση με τῆς τιμῆς τοῦ συγκαταλέξει με ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, νῦν δὲ, ὅτε ὑπὲρ τὰς πεπαράκοντα ἡμέρας διατρίφας ἐν Παρισίσιος ἐτυχον τηλικοῦ τῆς ἀξιώσεως παρὰ τοῖς Θιέροις καὶ Μιγνέτ, καὶ Φαύστιν Ηελίκ, καὶ Βουτρί, καὶ τοσοῦτοι ἄλλοι, δημοσία δὲ τοῦ ἔλους ἑνὸς συνεδριάζοντος συνεκάθισα παρὰ τούτοις καὶ τοῖς Δούς d'Aumale καὶ Λέσσεπς καὶ Ιολές Σίμων, καὶ Ειγέρ ως προσφίλης συνεταιροσ, συγχωρήσσοι μοι νὰ θεωρῶ τοὺς μικρὸς φαναριστίκους καὶ τοὺς ἀμαθεῖς τοῦ ἀμοιβικοῦ ἑθικομαθοῦ συμμορίας ως moins que rien.

Τοιαύτη ἀναλογιζόμενος ἠτομίσας τηλεγράφημα πρὸς ἡ ἐλως ἀρνητικοῦ τῆς προτάσεως Σου, ἀλλ' ἐν ὁ ἄτρυγγο ποτὲ τὸ παραδόσω εἰς τὸ τηλεγραφεῖον ἑτέρα ἴδεα ἦλθεν κατὰ νοὺν, νὰ γράψω ὅνημα τῆς φίλως Βαλαφρίτης εἰς Τρουβίλλα καὶ τὴν παρὰ τούτου αὐτῆς γνώμην, Ἐγραφά, ὁ δὲ καλὸς καγαθός φίλος αὐθημεροῦ ἀπήντησε μοι, ὅτι
τῆς προτάσεως εἰσηγητῆς ἢν πάντως ὁ Βασιλεύς, εἰκάζει δὲ τοῦτο ἐκ τοῦ προτείνοντος πρὸς τὸν Μιστριώτην προσώπου ἀτε ἀνακτορικοῦ, διότι εἰπτε ἐσιγητεί τὸ ᾿Οποργεῖον ᾿όδυναστὶ δι' ἐτέρου προσώπου νὰ λαλήθη τὸ πράγμα τῷ ἐμῷ γαμῷ. Ἀπὸ τοιαύτης οὖν εἰκασίας ὁ Βαλακρίτης ὁμοιό-μενος συνεδρύλευσε μὲ νὰ μὴ ἀποτοικῆσῃ ἀλλὰ νὰ δεχθῶ ὑπὸ τὸν ἔρων, ὥστε τὸ βασιλείαν διάταγμα τοῦ διορισμοῦ μου θέλει ῥητῶς ἐκφράζει τὴν πρὸς τὴν ἐπιστήμην καὶ τὸ πρόσωπόν μου γεγενημένην ἀδικίαν καὶ ὅρθν διὰ τῆς παύσεως. Ζητήσας τὴν γνώμην φίλου ὁδοιὸ ο ᾿Οπ. Βαλακρίτης καὶ τῆς προτάσεως γεγομένης μοι διὰ Σου, ὑποτιθεμένης δὲ τῆς θελήσεως τοῦ Βασιλέας συνεννοηθείτον προηγομένως μετὰ τοῦ ὑποργείου, ἀπεράντησα νὰ ἐνδώσω. ᾿Οποιοῦς λοιπὸν εἰς τὸ ὑπερτατον θέλημα τοῦ Βασιλέας ἡμῶν διδοὺς οὔτως Λυτῷ ἐν ἔτι δείγμα τῆς ἀπείρου μου πρὸς Λυτὸν ἀγάπης, ὅς χάριν εἰς δευτέραν τίθημι θέσαν τὴν ἐμὴν ψυχήνμα.

Δύνασαι λοιπὸν ν' ἀναγγείλης ὑπὸ δεῖ, ὅτι δέχομαι ὡς οὐς ᾿Οπ αὐτὸς εἴπας τῷ Μιστριώτῃ ἐρως τῆς πλήρους ἰκανοποιήσεως· ἤτοι πρὸς διορισθῆναι τακτικῆς Καληγητῆς τῆς ποιηματικῆς νομοθεσίας σὺν τῷ τῆς ἀρχαιότητος μισθῷ καὶ τῷ ἐπιμισθίῳ διὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ συνταγματικοῦ καὶ διδακτοῦ δικαίου, ἔτι δὲ καὶ νὰ ἐκφράζῃ τὸ Βασιλικὸν Διά- ταγμα ὅσα ἀνωτέρω ὑποδηλωθέντα ὑπὸ Σου καὶ τοῦ Βα- 

λακρίτου.

῾Εννοεῖς βεβαίως καὶ ᾿Οπ ἢ μόνον ἐπὶ τοῖς ὅροις τούτοις δύναμαι νὰ δεχθῶ, διότι μόνον ἐπὶ τῇ ἐπανάδορ εἰς ἢν ἡμὴν πρὸ τῆς ἀναίδειας παύσεως μου θέσαν διδεταί μοι ἰκανοποίησις.

Μετὰ εἰκοσι υπὸ σήμερον ἡμέρας ἐσομαι εἰς ᾿Αλήνας, εἰποτε ὅμως μέλλει τι γενέσθαι ἐπὶ τοῖς ἀνωτέρω ὅροις ἀξι-
οπρεπέστερον ἔσται διὰ τε τὴν Κυβέρνησιν καὶ δι’ ἐμὲ ἐὰν γένηται πρὸ τῆς ἐπανόδου μου.

'Ασπασόν μοι τὴν προσφιλὴ σιωπηγενείαν Σου. Σοι δ’ ἔσομαι ἀείποτε ὡς ἀδελφός ἀγαπητός ἐλως Σός.

'Αδηνησί τῇ 8/20 Σεπτεμβρίου 1877.

Σήμερον ἐπανελθὼν ἀπὸ τῆς ὡς ἀνωτέρω ἀποδημίας μου εὕρον οικᾶδε τὴν γνωστοποιήσιν τῆς ἐν Ζυρίχη τῆς Ἑλληνικῆς ἐφέτος συνελθούσης Ακαδημίας τοῦ διεθνοῦς δικαίου (Institut de droit international), δι’ κατὰ τὴν πρώτην αὐτῆς συνεδρίασιν ἐξελέξετο με τακτικόν αὐτῆς μέλος (membre effectif). Ἡ ἕξοχος αὐτὴ τιμὴ, ὑπὸ τηλευμῶν ἀνάρων ἀπονεμηθεῖσα μοι, ἐνέπλησε τὴν ψυχήν μου ἀφάντου γεράς, νέας δὲ παρηγορίας ἐγένετο μοι αἰτία, διότι ὡς βιομένος ὑπὸ τῶν συμπολιτῶν ἐξόχως τιμῶμαι ὑπὸ τῶν ξένων τῶν μή ἐσκοτισμένην ὑπὸ τῶν παθῶν ἐγχώντων τὴν διάνοιαν, ὅταν δὲ, διὰ τὴν ὑπεροχήν τῆς παιδείας αὐτῶν, ἐν κρείττονι θέσει, ὡς κρίνοισι περὶ τῶν ὑπηρεσιῶν ὡς παρέχων τῇ ἐπιστήμῃ, παρὰ οἱ ἀραβεῖς καὶ φυλετοὶ διώκται μου. Δαβέτωσαν λοιπὸν ὁποῖοι τὸ νέον τούτο ῥάτησα, ὅπερ κατὰ τὸ εἰδεχθοῦς αὐτῶν προσώπων ἐτεροί τῶν ὑπεράχων σοφῶν τῆς Εὐρώπης κατήγαγον.

4 Νοεμβρίου 1877. 'Εγενόμην δεκτὸς εἰς ἀκρόασιν παρὰ τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως ὡς ἐντολὴ τοῦ ἐν Βρυξέλλαις συναξέλειφον μου Κ. Θονίσσεν προσφέρω Αὐτῷ τὴν συγγράφην τοῦ «le droit pénal de la republique Athéniennne.»

'Ὁ Βασιλεὺς εὐμενῶς ἀποδεξάμενος τὴν προσφοράν ἐνετελέσατο μοι ὡς εξ ὁνόματος Αὐτοῦ εὐχαριστήσας τῷ Κ. Θονίσσεν εἶτα δὲ, προσκαλέσας μὲ ἕνα καθίσμα παρ’ Αὐτῷ, ἔρξατο ἐρωτῶν με περὶ τῆς κατὰ τὴν Εὐρώπην πε-
ρισδείας μου, μετὰ πολλοῦ ἐνδιαφέροντος τὰς παρὰ τῶν σο-
φῶν γενομένας μοι περιποίησεις ἀκροαζόμενος. Ἄλλος ἐν
tαύταις παρένειον ἦγὼ καὶ τὰς κρίσεις τῶν πρὸς οὓς διελ-
χθην περὶ τῆς καταστάσεως τῶν πολιτικῶν ἡμῶν πρα-
γμάτων, μάλιστα δὲ, τὴν ἐκείνων ἀπορίαν πῶς ἐπὶ τὲσσα-
ρακαίδεσκετίαν ἀστασιάστως ἔπι μιᾷ καὶ μόνη Βουλῆ διέ-
τεταί ἡ Ἑλλάς.
Περὶ δὲ τῆς νῦν καταστάσεως τί φρονεῖτε; ἡρώτησε
με ὁ Βασιλεύς.

"Ὅτι ἀυτῇ παρουσιάζεις γάρ, ἄποντησα ἔγὼ. Ὑποργοὶ ἀ-
νεο πρωθυπουργοί, οὐ μόνον ἐστὶ τι πρωτοφανὲς καὶ ἀντι-
συνταγματικός, ἀλλὰ καὶ ἐμφαίνει παντελῆ ἐλλειψιν ἐνό-
τητος ἐν τῇ Κυβερνήσει, οὐ μάλιστ' ἐστὶν ἡ νῦν τῆς Ἑλ-
λάδος, ὡς τοῦ ὑποργείου συνάπτοντος ἐπὶ τὸ αὐτὸ τέσσα-
ρας ἢ καὶ πέντε ἀξιοῦντας εἶναι ἡγετὰς πολιτικῶν χωμα-
τῶν. Οὕτω, ὡς ἄκουσ, ἀλλήλοις πολεμοῦσιν, ὅπως ἐκα-
στος τοὺς ἄλλους ὑποκείλεται μείνη, μόνος ἐν τῇ ἔξουσίᾳ.

"Οχι, ὑπέλαβεν ὁ Βασιλεύς, θέλουσι μείνει πάντες ἡ-

ṃενοί.
Μεγαλειότατε, ἐπιτρέψατε μοι τὴν παρατήρησιν, ὅτι
dιαφορεῖται ἡ φράσις ἡ ἔξηγνέγκατε. Θέλουσι μείνει πάντες ἡ-


μενοί, εἰπετε, Ἀλλ' ἡ τούτων ἐνωσις ἐστὶ ἐκουσία αὐ-

tος ἡ ἐπιβεβλημένη ὑπὸ τῆς Α. Μ. ;

"Ἀγνοῶ τι ἐκαστος τῶν Ὑποργῶν ἐνδομύχως φρονεῖ,
eἰπεν ὁ Βασιλεύς, αἱ περιστάσεις ὅμως ἐπιβάλλουσι τὴν ἐνοχὰ τῶν.

Τόδιν ὅτι ὁ Βασιλεύς ὑπεξέφυγε τὴν πρῶτην μου ἐρω-
τησιν διὰ φράσεως ὡς καὶ τῆς πρώτης διαφορουμένης ἀπαν-
τήσας, ἐνόμισα ὅτι ὤφειλον ἕνα μὴ νέας διασαφήσεις ἡ-

τῆς, προέδρῃ λοιπὸν προσθείς ἃ ἀδιάφορον εἰτε οἶκοθεν

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
μείνωσιν ἤνωμένοι, εἰτε διὰ τῆς ἐπιθλητικῆς θελήσεως τῆς ᾿Γ. Μ. Τὸ ἀλλόκοτον τοῦτο ὑποργεῖον συνέστη κατὰ πλήρη παραγνώρισιν τοῦ ὄρου τοῦ Συντάγματος, τοῦ μένος τῷ Βασιλείῳ διδόντος τὴν προνομίαν τοῦ διορισμοῦ καὶ τῆς παράσεως τῶν ὑπουργῶν Δοῦλο, συνέστη δὲ οἰκεία αὐτοδοξία συνειδότον τῶν αὐτοκλήτων τεσσάρων ἦγετῶν, χωρὶς κἀγὼ, κατὰ τὸ Τρικούπηεον δόγμα, τὸ αἰτήσαι παρὰ τῆς Βουλῆς τῆς ὑποδείξης τοῦ πρωθυπουργοῦ διὰ δεδηλωμένης πλειονοψηφίας, διενείμαστον οὕτως οἱ ἦγεται τὰ χαρτοφυλάκια καὶ τὸν πρωθυπουργὸν αὐτοῖς ἐξελέξαντο ἀντιστράφως τῶν ὄρων τῆς λογικῆς καὶ τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης, καθ’ ὧσις ὁ Πρόεδρος τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου τὴν ἐντολὴν λαβὼν παρὰ τοῦ Βασιλέως αἴρεται τοὺς Ὑπουργοὺς, οὕτω τὸν εαυτὸν ἠρείσαντο Πρόεδρον, ἡ δὲ ᾿Γ. Μ. ἀπλῶς τὰ γενόμενα ἀπεδέξατο, τὸ ἐθεοροῦντο καὶ ἐγκρίνεται προσθέσια εἰς τὸ τέλος τῆς τετελεσμένης ὑπ’ ἐκείνων πράξεως. Μενέτωσαν οὖν καὶ ἀκόντες ἤνωμένοι· ὑποβάλλω δὲ τῇ ᾿Γ. Μ. ὑπὸ τόπον καὶ πρὸς τινὰς ἀμηχανοῦντας, ἐπὶ τῇ πολιτικῇ καταστάσει εἰς ᾧν περιέστησαν τὰ ἡμέτερα, Βουλευτάς ὑπετύπωσα. Εἰπάτε τοὺς συγκρατοῦσα τῇ Ὑπουργικῇ χαρτοφυλάκια, ὅτι ὑποργικὸν σῶμα συνταγματικὸς νῦν οὐχ ὑπάρχει, ἀνέχεσθε ὅμως αὐτοῖς, διότι αἱ ἀνάγκαι καὶ αἱ περιστάσεις, ὅν ἔνεκεν οἱ συστάντες οὐτοῖς ἠγέται ἐπεβλήθησαν τῇ Βασιλείᾳ, τῇ Βουλῇ καὶ τῷ ἔθνει, δὲν μετεβλήθησαν, ἀλλὰ καὶ ἐδεικνύόμενοι, ἐντούμενοι ἐννοούμεν ὅπως μείνησι ἄπαντες ὅμοι ἐν τῇ ἐξουσίᾳ, οὐδὲ ἔλεομεν ἀνεγήθη ἐνα τὰς τὴν τινὲς ἐξ ὦμὼν ἐξέληθι, μείνωσι δὲ τινὲς ἦς καὶ μόνος. Ἐν ᾧ λοιπὸς ἀξιούμενοι, ὁι Βουλευταὶ, ὅπως εἰτε πάντες ὅμοι μείνησε ἐν τῇ ἐξουσίᾳ συνυπετεύθυνοι, εἰτε πάντες ὅμοι ἐξέληθε τῆς ἐξουσίας ἐπὶ καταστήθη
συνυπόδεικνυόταν αδιάκριτης ευθύνης περί την ένασκεψιν τῆς ἀρχῆς καὶ περί τὴν διαχείρισιν τῶν ὑπερόγκων δανείων καὶ φόρων, ἀπερ ἄσυζητητι ἐπὶ ταῖς προτάσεσιν ύμων ἐψηφίσατο ἡ Βουλή.

"Ἀριστα διεχαράξατε, ὑπέλαβεν ὁ Βασιλεὺς, τὴν πολιτικῆν ἦν φιλεῖτι ἀκολουθήσαι ἡ Βουλή καὶ τὴν ὅποιαν θέλω ὑποστηρίζει καὶ ἐγώ! Ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν τροπὴν ἢν λαμβάνει ὁ Ρωσσο-τουρκικὸς πόλεμος ὑπάρχει ἐλπίς ταχείας τοῦτον λήξεως, ἐξ ἃς καὶ ἡ 'Ελλάδας ὑφελπήγησαι κατὰ τι.

Εἰ ποτε, εἴπον ἐγώ, μόνον κἀτὶ τι μέλλει ἕνα περιληπτῇ ἡ 'Ελλάς, το καί τι τοῦτο εἴναι κατ᾽ ἐμὲ ὀλίγωτερον τοῦ τίποτε ἐὰν ἡ 'Ρωσία νικάσα καταλάβῃ τὴν Κωνσταντινούπολιν, διότι τὶ ὑφελήθη σε τὴν Έλλαδα ἡ προσάρτησις τῆς Κρήτης, τῆς Θεσσαλίας καὶ τῆς Ἡπείρου, εἴποτε ἡ 'Ρωσία ἐνθρονισθῇ ἐν Κωνσταντινούπολις; Ἐὰν αἱ μνημονευθέντες χῶραι προσαρτηθῶσιν τῇ 'Ελλάδι μείνῃ δὲ Σουλτάνος ἐν Κωνσταντινούπολει, τὸ κέρδος δι᾽ ἡμᾶς ἔσται μέγα, διὰ τὸ τὴν ἐπέκτασιν τῶν θρίων ἡμῶν, ἐξ ἃς δοθήσατο ἀφορμή πρὸς ἀναθεώρησιν τοῦ συντάγματος, καὶ διότι ἡ παράτασις τῆς κατοχῆς του Βουκαντίου ὑπὸ τῶν Τούρκων τὴν τοῦτον μὴν πτωσὶν δὲν θέλει προλάβῃ: παρέξει δὲν ἡμῖν ἢν ἀνετὸν τὸν καρὸν ωὸς ἀνεφτύνη τὰ ἡμέρας καταστήσαμεν τὴν Έλλάδα ἄξιον κληρονόμον τῆς Ἐλληνικῆς Τουρκίας, ὅτε, ἀδιαφοροῦστε ἡλικίας τοῖς τού πέλλων κυριάρχεις τῶν ὑπερθέν τοῦ Αἴγου χωρών, εὑρεθοῦμεν ἄπαντες οἱ 'Ελληνες, ἦνμενενει ἐις ἔν Κράτος μὲ πρωτεύουσαν τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐχοντες δ᾽ ὑπὸ τὸ σχῆμα τῆς Τ. Μ. πρὸς τῇ Κρήτη, τῇ Θεσσαλίᾳ καὶ τῇ Ἡπείρῳ, τῶν Ἡράκλεως, τῶν Μακεδονίαν, τῶν Νομοὺν μέχρι Τραπεζούντων, τῆς μικρῶν Ασίαν καὶ ἄπασας τέρας Νήσους τοῦ Ἀιγαίου,
μηδὲ τῆς πατρίδος μου Κύπρου ἐξαιρουμένης, τούτο μὲν, ὡς γνησίως Ἑλληνικῆς, τοῦτο δὲ, ἃτι ἀναγκαία τῇ Ἑλλάδι ὡς προμαχών ἐσχάτος αὐτῆς πρὸς τὴν Συρίαν καὶ τὴν Αἰγυπτίων, ἐσόμεθα ἄρτιοι καὶ ἀληθῶς ἔθνος ἐν μιᾷ πολιτείᾳ συγκεκροτημένοι.

Πολὺ ἐκτείνετε τὰ ὅρια τῆς Ἑλλάδος, διέκοψε μὲ τὸν Βασιλεὺς.

Οὐχί ἐγὼ Μεγαλειότατε, ὑπέλαβον ἑγώ, ἐκτείνω ταῦτα, ἀλλ’ ὁ Ἑλληνισμός αὐτὸς ὁ μετὰ τοσαῦτας πραγμάτεις δοκιμασίας ἐν ταῖς χρόνοις ταύταις περισσοτέρως, τούτου δὲ ἐνεκεν εἰπτόν πρὸ οἰλίγου, ἃτι εἰπτεσί μόνον καὶ τῇ διοθῇ ἡμῖν τὸ κάτι τι τοῦτο ἔσται ὀλιγωτέρον τοῦ τίποτε, τῆς Ῥωσίας δριστικῶς καταλαβούσης τῇ Κωνσταντινούπολιν ἐκὸν ἐμοὶ ἡ Κωνσταντινούπολις δοθῇ τῇ Ἑλλάδι, τότε καὶ σύμπας ὁ Ἑλληνισμός ἐναθήσεται, ἐκὸν δὲ πάλιν ἡ βασιλεῖς τῶν πολέων μείνῃ τῇ Σουλτάνῳ, ὁ Ἑλληνισμός λαμβάνων τὸ κάτι τῇ παρασκευασθήσεται εἰς τὴν διὰ βραχέως χρόνου κατάληψιν καὶ τοῦ ὕπο λοίπου χλήρου τῆς ἑαυτοῦ κληρονομίας.

Ὁ Βασιλεὺς μείνας ἐπ’ ὀλίγον σιωπῶν καὶ σύννους ἡγέρθη. Ἡγέρθη τὸτε καὶ ἑγώ, τῷ δὲ Βασιλέως δεξιωθέντος με ξηπέλον.

Ὁ χρόνος δεῖξει οἷαν ἐντύπωσιν ἐπὶ τοῦ πνεύματος τῆς Α. Μ. παρῆκαν οἱ ἑμοὶ λόγοι. Εἰθε ἀποδώσω αἱ σκέψεις Του πρὸς ἀγαθὸν τῇ Ἑλλάδι.

22 Δεκεμβρίου 1877. Τὴν 6/18 Ὁκτωμβρίου λαβών τὴν ἐντυπων, κατὰ τὰ εὐθυμεῖνα, παρὰ τῆς οἰκισμείας τοῦ ἐνδόξου Θείρου εἰδοποίησιν τοῦ θανάτου αὐτοῦ αὐθημερῶν ἐπέστειλα πρὸς τὴν χήραν αὐτοῦ τὴν εξής συλλυπητήριαν ἐπιστολήν.

ΣΑΡΙΠΠΟΛΟΥ ΛΥΤΟΒΙΟΓ. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝ.
Madame,

J'avais depuis une semaine quitté la France lorsqu'à Munich le télégraphe m'apprit la perte irréparable que Vous Madame, la France et la Liberté Vous veniez de faire dans la personne de l'illustre M. Thiers.

Votre deuil est porté par votre chère patrie; l'humanité entière y prend part, et Vous devez trouver un vrai soulagement à votre très juste douleur dans la victoire éclatante que les idées de M. Thiers viennent de remporter dans les dernières élections, victoire qui affermira, à n'en pas douter, le règne de la Liberté.

Le génie du grand homme, dont Vous avez été la digne compagne, ne cesserà pas de planer sur la France pour la guider à de nouvelles gloires après l'avoir honorablement relevée d'une chute imméritée.

Daignez agréer Madame, comme un faible tribut à la mémoire de ce nom immortel les plus vifs regrets de votre très humble etc.

Σήμερον δ' ἐλαθὼν τὴν ξένην ὀλόγραφον διὰ χειρὸς τῆς Κυρίας Έλ. Θερσοῦ ἀπάντησιν, ἦν καταχωρίζω ἐνταῦθα.

Paris 27 Décembre 1877.

Monsieur,

Acablée par la douleur d'une déchirante séparation, je n'ai pu encore Vous remercier des grands et profonds regrets que Vous-avez éprouvés, en apprenant la mort de Monsieur Thiès si cruelle pour moi, si malheureuse pour la France, si dououreusement ressentie dans le monde entier!

Le souvenir affectueux que Vous gardez à l'illustre
mémoire du mari bien aimé que je pleure, m’a vivement touchée, et je Vous prie Monsieur, d’agréeer la sincère bien que tardive expression de toute ma gratitude pour des sentiments de sympathie de des condoléances aux quelles, j’ai été bien sensible.

EL THIERS

30 Δεκεμβρίου 1877. Ήμέρα ἀποφάσεις! Μόλις ἐγερθές τῆς κλίνης λαμβάνω ἐπιστολήν τοῦ νεόυ Γεωργίου Δ. Βουλγαρή δι’ ἡς ἄγγελει ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ὁ ἀοίδιμος Δημήτριος Γ. Βουλγαρής, ἔληθες ὡς κεραυνοδόλου ἀποπληξίας ἐξεμέτρησε τὸ ζῆν τὴν νύκτα τῆς γυναῖκες, παρακαλεῖ με δ’ ὡς ἐκρανήσω τὸν ἐπικήρυκον τοῦ φίλου μου. Ὡς καλή καὶ ἄγια φίλη! ὡποῖα ἐπισάλλεις θλιβέρα καθήκοντα! γυναῖκες συναιμιλοῦμεν καὶ ἤκουεν μου λέγοντος, σήμερον ἐλαχῆση ἀλ’ ἐκεῖνος οὐκ ἀκούσει μου......

4 Ιανουαρίου 1878. Υπὸ τὰς μάλλον ἐδυνηρὰς ἐντυπώσεις ἀργομαῖ τὸ νέον τοῦτο ἔτος. Τρίτη σήμερον ἡμέρα ἀργ’ ἡς ὁ ἄριστος τῶν ἐμῶν φίλων παρέδωκε τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ, καὶ ἔμως εἰσέτι ως οὗτοι κακῶν φαίνεται μοι ὁ αἰρητικὸς τούτου ὅματος. Ἀπὸ εἰσοδο καὶ δύο νῦν ἔτων ἐγνωρισθῆνε μετὰ τοῦ ἀοίδιμου Δημήτριου Βουλγαρῆς οὗ τὸ πρῶτον κλήθεις (τὸ 1855) εἰς τὴν προθυπουργίαν εὔρε μὲ Σύμβουλον παρὰ τῷ Υπουργεῖο τῶν Ἐσωτερικῶν, κυρίως ἔμως αἱ πρὸς τούτον σχέσεις μου οἰκειοτέραι ἐγένοντο μετὰ τὴν Ἑκτορήμανήν ἐπανάστασιν, καθ’ ήν ἐν πολλοῖς συνεργόν προσέλαβε με, ὁ δὲ κατὰ τούτον καὶ ἐμοῦ διωγμὸν ἡ λυσσώδης ἀπὸ τοῦ 1875 προσπελπησάσει ἡμᾶς οὕτως ὡστ’ ἐγενόμεθα ἀχώριστοι οὕτως εἰπέν. Ἡ κοινὴ ἀτυχία ήνωσέν ἡμᾶς, ἐξω δὲ καυχημαί μου, ὡς ἐμισήθην ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἀνθρώπων τῶν καὶ τοῦ Βουλγαρῆν μισησάντων, συγκρίνων δὲ τὰ ἐμὰ παθήματα πρὸς τὰ ἐκείνου εὐρισκον, 10 η
ὅτι οὐδὲ πώρωθεν ὅν μοι ἐπιτετραμμένον ἦν μὴ θεωρῶ τὰ ἐκεῖνον ἀργυρίτη τῷ λόγῳ μείζονα, ἀλλὰς τε καὶ ἐμοὶ μὲν ἦλθον ἐξώθεν παρήγοροι φωναὶ παρὰ τῶν Ἀκαδημιῶν τῶν ἀναγορευσάμων με ἐταῖρον ἑαυτῶν, τῷ δὲ ἀειμνήστῳ Βοῦλγαρι οὐ μόνον παρηγοριῶν φειδωλῆς ἄγαν ἐδείχνει ὁ Θεὸς, ἀλλὰ καὶ τῶν ταλαιπωριῶν πληρὲς ἔποτεσσεν αὐτῶν τῆς κύλικα. Τὸν πολυπαθῆ αὐτοῦ ἐπὶ θυγατρὶ γαμβρὸν Βασίλειον Νικολόπουλον πεντεκιδεκάμηνον ἔλον εἶδε καθευρίζεται ἀδίκως ὑπὸ ἀνοσίαν πλευραφυρίας δικαστῶν μιανάτων τὴν ἱερὰν τῆς Θέμιδος χλαμύδα ὡς χρησθοῦσι τοῖς ἑαυτῶν προστάται, τοῖς ἑλεεινοῖς τοῦ Βοῦλγαρι διϊκταις, ἐπὶ τοῦτο δὲ πλάσσατο πρὸς καταδικήν τοῦ Νικολόπουλον ἀνύπαρκτον ἐγκλημα. Ἡ ἱστορία, βέβαιος εἰμὶ περὶ τοῦτο, ἀναγράψει τῆν μικρὰν αὐτῶν ἀπόφασιν παρὰ ταῖς τοῦ ἀληθείας Jeffreys.

"Εργάνω σιων φιλίας ἐκπληρων ἐγενόμην ὁ παρήγορος τοῦ ἀτυχώς σεβασμού γέροντος. Ἄνα πᾶναν σχεδὸν ἠμέραν παρὰ τοῦτο μικρὰς διήγουν ὥρας, τὴν ἱστορίαν, τὸς ἐμῶς περιηγήσεις, μάλιστα δὲ τὴν θρησκείαν εἰς ἐπικουρίαν ἐπικαλούμενος ὡς ὁλίγων ἐγχώσω βάλσαμον εἰς τὰς βαθείας πληγὰς, ὡς ἀνὰ πᾶναν ἠμέραν κατὰ τοῦ εὐγενοὺς ἐκείνου στήθος κατῆγον νὲ κατάρατοι αὐτῶ διώκαται. Ὅτι ὁ σεβαστὸς μοι γέρων ἐκουρίζετο μικρὸν τῶν ἑαυτῶπον πόλιον ἐμαρτύρει μοι ἡ δισμέρας αὐξοῦσα πρὸς μὲν ἀγάπη καὶ πίστις ὅστος ὡστε κατήντησεν, ὁ ὑπὸ πάντων λεγόμενος χρυσίνους ὅστος ἀνήρ, οὐδὲν φυλάττει ἀπ' ἐμοῖ ἀπόκρυφον, μενεμέναν δὲ λαμβάνειν ἀπόφασιν πρὸς ἡ καὶ τῆς ἐμῆς ἀκουσθείς γνώμης.

Οὕτω διήλθομεν τριετίαν ἐληφθοῦ, ὡς ἐπὶ ἐπὶ ἐσχάτων ἀρξάμενων τῶν πραγμάτων προσμειδίαν αὐτῶ, ὡς τῆς μὲν ἐξα-
πατηθείσης κοινής γνώμης μικρόν κατά μικρόν ἑπανερχο-
μένης εἰς τὸ ὁρθὸν καὶ δίκαιον, παραδολούσῃ δὲ τὴν πο-
lιτείαν τοῦ ἀνδρὸς πρὸς τὴν τῶν διωκτῶν αὐτοῦ εὐρισκεν
ηλικίων ἄνδρα ἡδίκησε προσεταρισθεῖσα ὑπὸ τῶν ἥμισ-
κῶν, τῶν δὲ κοινῶν πραγμάτων ἔξωθηθέντων ὑπὸ τῆς μυ-
rίας, τῆς ἀνικανότητος καὶ τῆς ἰδιοτελείας, τῶν διὰ ἐντὸς
tῆς αὐτῆς τριετίας συνεταρισθέντων, τὸ μὲν πρῶτον πρὸς
καταστροφήν τοῦ Βούλγαρη, τὸ δὲ δεύτερον πρὸς ἐξαρπαγή
tῆς ἔξουσίας καὶ διανομῆς τῶν ἀπὸ ταύτης τε λαφύρων καὶ
tῶν ἀπὸ τῶν ἀδουλου καὶ ἀναύδου Βουληθεὶς ψυχισθέντων
dανειῶν, διεσχέσαμεν τὴν ταχεῖαν τούτων πτώσιν καὶ τὴν
cατ' ἀνάγκην πρὸς τὸν συνετέλειον καὶ φιλόπατριν Βούλγαρην
προσφυγῆς τῆς τε Βασιλείας καὶ τοῦ λαοῦ, ἐξαπίνης ἐπελ-
θὼν ὁ θάνατος ἀνήρπασε τούτων ἄρ' ἦμῶν συνανταρκτάσας
καὶ πάσας τὰς πάντων ἐλπίδας.

'Ἡ κάμηλος ἦ τὴν ἁγκυραν κρατοῦσα ἔθραυσθη καὶ ἦ
ἀγκυρα ἀπώλετο ἐν τῷ πυθμένι τοῦ τάφου. Τῶν ἠρχα τροπ-
tῆν πρατήσονται τὰ πράγματα τῆς Ἑλλάδος;

Εἰ καὶ δύσκολον τὸ προσεκάσαι ἄλλη δυνομος χαράξεμεν
ἐπὶ τοῦ χάρτου τὰς ἡμετέρες κρίσεις, συμβρασμάτα καὶ ταύ-
τας δοκῶ δὲ καὶ ἡ ἐμὴ ψυχὴ λυπηρᾶς.

Ἀυτὴν τὴν ἡμέραν τοῦ θανάτου τοῦ Βούλγαρη ὁ τηλε-
γραφὸς διέδωκεν τὴν εὐθυμίαν διὸ δεκτὴν ἑγένετο ὑπὸ τῆς Ῥωσ-
σίας ἡ περὶ ἁνακυκλωσίας πρότασις τῆς Τουρκίας Ἡ εἰρή
ή ἀρχὴ ἐπὶ θύρας, τοῦτο μὲν, διὰ πᾶσα πρότασις περὶ ἁνακυ-
kλωσίας τὸ προσεχὸν ἔστι τῆς συνθήκης τῆς εἰρήνης, τοῦτο δὲ,
ὅτι ἡ Τουρκία ἐξενεμηθεῖσα οὕσα κατὰ πάντα ἀδυνατεῖ
ἐπος παρατείνῃ τὸν πόλεμον, θεν κατ' ἀνάγκην ἀποδεξα-
ται όσους ἄν ρους ἐπιβάλη αὐτὴ ὁ νικητῆς.

Τοὺς ἄρους τούτους ἐξικύλον προῖδεν. Ἡ Ῥωσία
ηγειρε τον πόλεμον προφάσεϊ μέν ὅπως ἀπαλλάξῃ τοὺς κριστιανοὺς ὑπηκόους τῆς Τουρκίας ἀπὸ τῶν κακώσεων τῆς δορυκτήτορος, πράγματι δὲ, ὅπως ἀπελευθερώσῃ μόνα τά σλαβικά φύλα βαρύτερον δὲ καταστήσῃ τοῖς ἐπὶ τοῦ πραγμένου τῶν Ἑλλήνων ἰκνόν, τῶν Ἑλλήνων, οὗς καὶ αὐτῆς τῆς Τουρκίας μᾶλλον μισεῖ καὶ διώκει ἡ Ῥωσία. Αἱ μέχρι τοῦ Αἰμοῦ ἐπαρχίαί πρὸς βορρᾶν οὐκ εἰσὶν Ἑλληνικαὶ, ή δὲ Βουλγαρία, εἰ καὶ μὴ ὅπως σλαβικοῦ ὁικουμένη φύλου, ἐκμαυλισθεῖσα ὑπὸ τῆς Ῥωσίας ἐπίστευσαν, ὅτι σλαβικόν ἔστι γένος, διαβληθεῖσα δὲ ἐμάχθηκα τοὺς Ἑλλήνας καὶ ἐγκυρίθη τῆς ἐν Κωνσταντινούπολει ἐκκλησίας ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι αὐτῇ καθαρός Ἑλληνικὴ ὁ ἄνθρωπος  ἢν ἀπάντων τῶν συμβαίνοντων τῇ Βουλγαρίᾳ κακών ἡ αἰτία. Τῆς οὖν Βουλγαρίας ἐκμαυλισθεῖσα καὶ εἰς ἡγεμονίαν ὑπὸ τῆς Ῥωσίας κατασταθεῖσα, ἴδου τὴν ἡγεμονία τοῦ σλαβισμοῦ Ῥωσίαν ὁμορεύουσαν πρὸς τὰς Ἑλληνικὰς ἐπαρχίας τῆς Ῥώμης καὶ τῆς Μακεδονίας.

Ἀλλὰ τίς ὁ ἄγνοιον ὃτι καὶ αὐτὰς διεικδικεῖ ὁ σλαβισμός ὡς οἰκείας; Ἡ Ῥωσία ἀριστεῖ ταύτας τῇ Τουρκίᾳ ἐπανελεύσεις μετά τὴν εἰρήνην εἰς τὸ πρῶτον ἔργον, ἔργον ὅπερ, ὅπως ἀνετύπωσεν ἐξαισθητοῦσα, ἡ ἐπίστημα τοῦ ἀναγραφῇ καὶ ὁ ἐξή «Ἡ Ῥωσία ἀποφαλλεῖ εἰς θεωρήματά ταύτας ἀμελεῖ καὶ ἀποκλειστικὴν προστασίαν ἐπὶ ἀπάντων τῶν ὕπο τὸ σκήνω εἰς τῶν Σουλτάνων ὁρθοδόξων κριστιανῶν». Ὅ τὸς ὁδὸς ὃτι, ὅν οἱ ὑπὸ τοῦ ζυγοῦ Ἑλληνικῆς τεταρτήσεως ὡς εὐεργέτας ὑπὸ τῆς μεγαλοδυναμοῦ Ῥωσίας κακοποίησαν αὐτοῖς, ἔστι καὶ ἐμὴν κρίσιν δὲ τῶν ὁλόθρυσον ὑπὸ τῶν Ῥωσίας. Λέγω δὲ τούτον τὰ μάλλιστα ὁλόθρυσον, διότι διὰ τοῦτον ἡ Ῥωσία διὰ χειρὸς τῆς Τουρκίας ἐπιτηδεύεις.
πολεμήσει τὸν Ἕλληνισμόν. Ἡδοὺ δὲ πώς; Ζητήσει φέρει εἰπείν, ἡ Φιλιππούπολις, ἡ Ἀδριανούπολις, τὰ Βιτιάλικα, ἡ καὶ αὐτή ἡ Λάρισα, τὰ Ἰωάννινα, ἡ Τραπεζούση, ἡ Σμύρνη, καὶ εἰπεῖς ἄλλη Ἕλληνική πόλις ἢν συστήγη Ἕλληνικόν σχολεῖον; μὴ δώσῃς τὴν ἄδειαν, θέλει εἰπεῖ ἡ Ῥωσία τῇ Τουρκίᾳ πρὸς τὸ οὖς: πρὸς δὲ τοὺς Ἕλληνας τοὺς αἰτούντας ἡ αὐτή Ῥωσία θέλει εἰπεῖ, τί; πώς; "Σείς οἱ ὁ ρωσικοὶ ἐξαρνθοῦν γινόμενοι τῆς τῶν πατέρων ύμῶν πτώς στειρεῖ θέλεις νά λάβῃς εἰς τὰ τέκνα Σάς διδασκάλους;" πρὸς κύριον δὲ τῶν λόγων τούτων ἡ ἁγία ἐρωτόζος Ῥωσία εἰπεῖ χείρας κρατούσα τῶν φωνεροφθάντων συγγραφίσκων Τουλιανδά τὸν παρακάτων, τὸ περι τῶν ἁγίων λειψάνων καὶ ἄλλα τούτων ὅμοια, ἀπέρα, ὁ Θεός νὰ μὲ συγχωρήσῃ! τὸ ἔπος ἐμοί νομίζω ὅτι οἱ γραφάντες χρυσᾷ Ῥωσικῷ δελεασάνθοντες ἐγραφαίν τὰ μωρολογηματα ταῦτα ὅπως ὑπηρετήσωσι ρωσικοίς σκοποῖς, τοιαύτα λέγω βιβλία διαδίδουσα παραπείπει τοὺς ἀπλοῖκους μὲν εἰς δὲ τὴν τῶν πατέρων ἡμῶν πίστιν προσηλωμένους, μάλα δικαίως, ὑμομοεις ὡς ἀποσταρωθῆναι τὴν Ἕλληνα πάντας ἡμᾶς ὡς λύμην λοιξοῦμενοι, ἀντὶ δὲ τῶν ἦμων ἀδιακάλων ὑποδείξας αὐτοῖς ὅτι συμφερότερον διὰ τὰ τέκνα αὐτῶν ἔσται ὅπως ἀντὶ τῆς παρ᾽ ἡμῶν ἀσεβείας ἢν ἐνσταλέξουσιν ἐν τοῖς ἀπαλαῖς τῶν νέων ψυχαῖς, τὰ ἡμέτερα βιβλία μυρίακας προτιμότερον ἔσται τὸ μηδὲ τὸ παράπτων μαθεῖν τὰ Ἕλληνικὰ γράμματα ἀλλὰ μᾶλλον τὴν Ῥωσικὴν γλῶσσαν, ἐν ᾧ εὐφράσυσι πρὸς τῇ ἄλλη βολῇ σφοῖρα τῇ ἐν ἐπιστημονικοῖς συγγραφάμασι τῶν ἀκαδημαϊκῶν τῆς ἁγίας Πετρουτόλεως, καὶ τῆς ἁγίας θρησκείαν ἐν τοῖς θρησκευτικοῖς καὶ ἡσιοῖς βιβλίοις τοῖς ἀπὸ τῶν πιστηρῶν
τῆς ἁγίας Συνόδου τῆς ἁγίας καὶ ὀρθοδόξου Ῥωσίας ἐξερχομένος.

Σατανικὸς πάντως τὸ σχέδιον ἄξιον ὀμοιὸ τοῦ ἀρχιτέκτονος, τοῦ ἐν διαστήματι τριάκοντα μόνον ἔτων, μισούντας ἡμᾶς τοὺς Ῥωμούνους ἐκ φίλων καταστήσαντος, τοὺς Βουλγάρους ἀπὸ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας χωρίσαντος, τοὺς Ἑλλήνας μοναχοὺς τοῦ Ἀθω ἀπὸ τῶν ἱσυχαστηρίων σκηνωμάτων αὐτῶν ἐξοικήσαντος ὡς καταλάβωσι ταῦτα Ῥώσιοι μοναχοί, τοῦ ἐν μέσῳ αὐτῆς τῆς Ἑλλάδος ἐποικίσαντος τοὺς Φαναριώτας ὡς τὴν διαφθοράν μέχρι τοῦ μυελοῦ τῶν ὀστέων ἡμῶν διαδόσασθε, διδάξωσι δὲ ἐν αὐτῷ τῷ ἑθικῷ ἡμῶν Πανεπιστημίῳ, ὅτι ὁ Σκενδέρτσες ἐκ Σλαυών καὶ οὕχι εἰς Ἑλλήνων Ἀλβανῶν, ἃς ἐνομίζετο, εἴπη τὸ γένος, ὃ δὲ μάρτυς Κωνσταντίνος ὁ Παλαιολόγος ἐξωμότης τῆς πατρίδος ὀρθοδοξίας ἐγένετο Λατινοφρονήσας, τοῦ συνεργεῖας τῶν αὐτῶν Φαναριώτων ἐκβαλόντος με τοῦ Πανεπιστημίου ὁ δὲ Ἑλληνικὸς ἐδιδάσκαλος τοὺς Ἑλλήνων παῖδας ἀγαπᾶν τὴν πατρίδα καὶ εὐκαγγελίζεσθαι τὴν ἐλευθερίαν πρὸς τοὺς ἐκασταχοὺς ὁμογενεῖς.

Εἶδοσιν ἐτήσιον ἦν καὶ παρέλθουσιν οὕτω καὶ τὸ συνικὸν τειχὸς μεταξὺ ἡμῶν τῶν ἐνευθέρων καὶ τῶν δοῦλων Ἑλληνῶν συνελεύσθησιν ὑψηλὸν καὶ ἵσχυρόν ἀπὸ τοῦ Παγανιστικοῦ μέχρι τοῦ 'Αμβρακικοῦ κόλπου. Μὴ ἀμφιθάλωμεν.

Ἡ δὲ τετράς τῶν ἀκεφάλων πρωθυπουργῶν τῶν ἀνευ ἐνευθέρας ἱθυνόντων νῦν τὰ τῆς Ἑλλάδος τὰ ἀρχαὶ ποίησε; τὰ ἀρχαὶ γεννήσεται;

"Οσ' ἀνωτέρω κατὰ τὴν ἀνάρρησιν τῶν νῦν Ὑπουργῶν προσημήναμεν τὴν 26 Μαΐου συνέβησαν, μάλιστα δὲ, μετὰ τὴν ἀποβίωσιν τοῦ ἐνδόξου Κανάρη, πρὸς τὰ προδε
dηλωμένα ὡς συμβιβασόμενα ἄτοπα προσέτεθη τὸ ἐκτρω-
ματιαίον δόγμα, οτι δύναται υπάρχειν υποψηφικόν σώμα άνευ πρωθυπουργού. Το εν εκάστη των ήγετών ριλόπρατον άκαμπτον μειναν ουχ υπεχώρησεν έτέρω την προεδρείαν. 'Εμεινε λοιπόν το στίφος άνευ σημαίας, το σώμα άνευ κεφαλής, το υπουργείον άνευ ιθυντορος, ἐπομένως και άνευ ωριμάμενης πορείας, άνευ ενότητος, άνευ σχεδίου. 'Εκαστος των υπουργών διευθύνει τὸν κλάδον οὐ ἐλαχίσταν κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτῷ, δοκοῦν δὲ εκάστῳ τὸ εαυτὸ ἐστὶ υποσυμφέρων. Τὸ δόγμα « οὐχ άγαθων πολυκοιρανίν», ὃ πρὸ τριῶν χιλιάδων ἑτῶν ἐξήγειν ο λόγοι καὶ εὐθὺς νοῦς τοῦ Ομήρου, δόγμα ἐπερ ἡ παγκόσμιος ἐκώρωσεν ἰστορία, ἐπέθη ἐν ἀργής εἰς μνημόσυνον τῆς ἐλευθερίας τῶν κληρονόμων ὥς ἐντόνως συν οτι παρουσίασις κρυστάλλους διὰ τῶν 'Ελληνισμοῦ καιροὺς τὰς τόχας τῆς ἔλευθερας Ἐλλάδος, ἢν ἔδει πάντοτε μὲν, μάλιστα δὲ νῦν εἴην τῶν ἡγετῶν τοῦ 'Ελληνισμοῦ.

'Ἡ ἀνυμφωνία τῶν ἠγετῶν κατάδηλοι ἐποίησε τὴν πρὸς ἀλλήλους διάστασιν. Ὁ βουλή κατέστη σῶμα νεκρόν εἰς ὁ ἀπογορεύθη πᾶσα φωνή, ἦτοι τῶν σημείων ἱώσης. Ἐκεῖ̇ πῶς τὸν αὐγένα, ἠλλὰ καὶ τὸν γαλινὸν δάκνει. Πτύσσει πρὸ καὶ μιστικισμοῦ, ὅπερ πρὸς αὐτὴν μετέρχονται οἱ Ὕπουργοι, τοῦτο ἡμῶς οὐδέλλως εἰμφάνει, ὅτι πρὸς τούτους ἔχει τὰ πιστά, ἱπτήλοι δὲ, ὅτι ἰδιαιτέρως, διὰ τῶν τοῦ διαφορολοξίας μὲν καταρτίζεται ἐν ἀπαρτία, μόλις δὲ καταρτισθείσα αὑτῇ παύει ἀπερχομένων τῶν μόλις συνελθόντων, οὕτως ὡστε μόλις διὰ 25 — 30 παρώντων ψήφιζον τι ἀσύνηπτο τὰ ὧ τό ὑπουργῶν ἀθόρου εἰσαγόμενα νομοσχέδια, διαλύεται δ' ἀμα λος τις τῶν Βουλευτῶν αἰδούμενος προβάλη τὴν περὶ μὴ ἀπαρτίας ἐντασσεῖ τὸ πλείστον δὲ τοῦ χρόνου οὔδὲ κυττορθούτα ἡ ἀπαρτία ἔλεις, δὴν οὔδὲ συνεδρίας γίνεται.
Ούτως ἀπὸ ἐγνόκτοντα ἦδη ἡμερῶν ἦξετο ἡ Σύνοδος ἀμφιβάλλομεν δ’ ἂν ἡ Βουλή τριακοντάκις κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο συνεδρίασεν. Ἡς εἰς τῶν δανείων ἐπετεύχθη ἐγένετο διὰ τῶν δύο Τραπεζῶν τῆς Ἐθνικῆς καὶ τῆς Ἰονίου, διότι ἔστε ἀυτάτες ὡς ἀντάλλαγμα τῆς εἰς τὸ διπλάσιον ἐκθέσεως τραπεζικῶν γραμμάτων καὶ τῆς τούτων ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας. Ἐφιγγαδεύθη τούτως ἡ ἀπεκρύψη τὸ μεταλλικόν, ἡ ἀγρυπνία ἐπηρείθη, ἡ ἐργασία ἐξελιτεν, ἡ τῶν ὕψων ἀξία ὑπερετμήθη καὶ ἡ ἀπορία διεδόθη καὶ ἄπασας τὰς τάξεις τῆς κοινωνίας, μάλιστα δὲ τὰς ἐργασίας. Τὰ προσπορισθέντα γρήγορα κατηναλώθησαν εἰς διπάνας μακαίας καὶ ἀσυνελείπτως πρὸς σύνταξιν τῶν εἰς πόλεμον χρήσιμων, οἱ δ’ ἄτυχες στρατολογηθέντες, εἰ καὶ εἰς ἐλάχιστον ἀριθμὸν παρὰ τοὺς ἐλπισθέντας, ταλαιπωροῦνται νόσοις, πλεῖον δὲ καὶ νησίσκουσιν ὡς παραδεδομένοι εἰς πᾶσας τὰς ἐκ τοῦ βαρέως ἐπιλόγους χειμώνος κυκουρίας.

Ἄπροφολοστείς ἀφέρακα γίνονται κατὰ τῆς κυκερνήσεως ἐν τῇ πρωτευούσῃ καὶ ταῖς ἐπαρχίαις, οἱ δ’ ὑποργοὶ, ἐγώς προσθέτοντες τῷν ἑωτῶν πτώσιν, πρὸς τὰ συνήήθη αὐτῶν τεχνάσματα ἐπράγματον, διὰ τῶν ἑαυτῶν ἐμπιστῶν διαδόθοντες ὅτι ὁ Βασιλεὺς γίνεται τούτως κόλωμα πρὸς τὰ καλὰ καὶ μεγάλα.

'Ὁ Βασιλεὺς! ἀλλὰ τί ἀρήχαν τῇ βασιλείᾳ; Ὁ Βασιλεὺς, ὅν ἐξουδετέρωσαν ἔλως; Βεβαιῶς οὐκ ἀγνοοῦσι τοῦτο, ἐπηρίπτουσι δὲ τεχνητῶς καὶ πονηρῶς τὰς εὐθύνας ἐπὶ τὸν βασιλέα ὅπως τὴν τῶν πάνων ἀνατροπὴν ἐπιτύχωσιν, ὡς οἱ κακοὶ καὶ ἀνάγωγοι χαρτοπαίκται ἐν ἦμισθος ὄντες καταξησαίκουσι τὰ παιγνιῶχα καὶ ἀνατρέπουσι τὰς τραπέζας, συνενυσσι τὰ φῶτα καὶ ἐν γένει πάνω δ’ τι ἀκόλουσον πράττουσι.
Εν μέγα πρὸς τοὺς ἐαυτῶν σκοποὺς εὐρίσκουσι κα-
λυμα τὴν εἰς τὸ ἐπὶ τῶν στρατιωτικῶν ὑπουργεῖον παρου-
σίαν τοῦ Κ. Ζυμαρακάκη, ὃν ὑποδείσωσιν ὡς πιστὸν τῇ
βασιλείᾳ, ἐφ' ὦ καὶ πάντα ἐμνήμην τῆς ἄρχης ἀποδείκνυσιν. Δῆλον ἁρα, ὅτι τὰ πρά-
γματα περιεπλέκθησαν μεγάλως. Τὸ ἀποδυθήκαι εἰς πόλε-
μον κακόν, ὡς ἀπάντων τῶν πολέμων ἐλλειπὼντον. Ἀλ-
λως τε καὶ χρόνος οὗ μὲνει πλέον γενομένης τῆς ἀνακω-
χῆς καὶ προσδοκιμένης τῆς εἰρήνης. Τὸ ἀγείν ἰσχυρὰν ἐκ-
τίθηκε τοὺς ὑπουργοὺς εἰς τὴν καταφοράν τοῦ ἔθους. Μόνη
διέξοδος μένει τοῦτος τὸ ἐγείραι ἐσωτερικὰς στάσεις, ὅπως
εἰ μὲν ἐπιτύχουσιν, ἐξώσουσι τὴν βασιλείαν, ἐι δ' ἀποτύ-
χουσι σώσουσι ἐαυτοὺς διὰ τῆς παραδόσεως τῆς ἄρχης ἢν
ταῦτας ἐξελάθωσιν διαδόσοντι ὅτι τὰς στάσεις ἤκειραν οἱ
τοῦ Βασιλέως φίλοι ἐν συμφώνῳ πρὸς ἐκεῖνον ἢτε προθέ-
μενοι τὴν καταστροφήν τοῦ Συντάγματος.
Μόνη οὖν θεραπεία μένει τὸ λαβεῖν τῶν Βασιλέων τολ-
μηρῶν ἀπόφασιν ἐξωτάτες τοὺς ἀληθινοὺς τῆς ἄρχης ἐκθέ-
σαν δὲ διὰ τῶν νέων ᾿Υπουργῶν πρὸς τὸ ἔθνος, ἀπὸ τῆς
πρώτης ἡμέρας τῆς ἀνόδου αὐτῶν εἰς τὴν ἐξουσίαν, τὴν
ἀληθὴ τῶν πραγμάτων κατάστασιν. Οὕτω συλληφθήσο-
ται οἱ ἀθλοὶ ἐπ' αὐτοφώρῳ.
Ενταῦθα ἔρχεται αὖθις τὸ ζήτημα, τὸ ὅλεθρον ζή-
τημα, ποῦ ὁ Βούλγαρης;
Ναι, ἀτυχως ὁ Βούλγαρης ὄχετο, πλὴν πρέπει διὰ
τοῦτο ἡ ἀπελπισία νὰ καταλάβῃ τὸ ἔθνος καὶ τὴν Βασι-
λείαν; Ἄνεπανόρθωτος ἢ ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ Βούλγαρη
ζημία, ἀλλὰ καὶ ωστός ἀνάγκη ἀπὸ τῶν ἐνότυν ὡς αἶν
τε θεραπεύσαι αὐτὴν. Τίνα δὲ τὰ ἐνότα; Περισυναγαγεῖν
τοὺς φίλους τοῦ μακαρίτου Βούλγαρή ὅπως εὐρών ὁ Βασι-
λεύς συντεταγμένους τοὺς φιλοπάτριδας ὡς στήριγμα τοῦ θρόνου τείνῃ πρὸς τούτους τὴν χειρα. Ὄλιγαι ἡμέραι ἀρχέ-
σουσι πρὸς τούτο, ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ, αἰθριωτέρου γε-
νομένου τοῦ ἄρχοντος τοῦ πολέμου, διαγνωσθῆται ἄκρι-
βεστερον ἡ ὅδε πρὸς ἦν δέον τραπέζηαι τὴν Βασιλείαν πρὸς
ἐπίτευξιν τοῦ μάλλον συμφέροντος τῇ Ἐλλάδι. Χρῆ σπευ-
σαι ἄρα, ἀλλ' ἄμως σπεύσαι βραδέως καὶ περισσεκεμένως.

7 Ιανουαρίου 1878. Πολὺς κατὰ τὰς ἡμέρας ταῦ-
τας, ἐν τοῖς φίλοις τοῦ ἀοιδίμου Βούλγαρος γίνεται λόγος
περὶ τοῦ τίνα ἀναγραφόμενον ἡγέτην αὐτῶν, ὅθεν οἱ μὲν
τούτον προτείνονσιν, οἱ δὲ ἐκεῖνοι. Ἐναντιοφρονῶν πρὸς
πάντας, διότι, ἔκπαλαι κεκηρυγμένος ἐγὼ ἐχθρὸς τῶν κομ-
μάτων, εἴτε ἐτέρου δὲ θιασώτης τῶν πολιτικῶν συστημάτων,
ἐχω ὡς λίαν καὶ τάλληλον τὴν εὐκαιρίαν, ἣν ἀτυχῶς παρέ-
χει ἤμων θάνατος τοῦ εὐκλεῖος ἄνδρος, ὅπως οἱ τούτου
φίλοι μείνωμεν ἡνωμένοι ἀναγράφοντες πολιτικὰς ἀρχὰς
πρὸς ἐς προσελεύσονται βαθμιδῶν καὶ ἀλλοι ὡς ὅλοι,
οὐσ ἡ ἀνάρρησις ἐνός εἴ τις ἡμῶν προσώπου ὡς ἡγέτου ἐξεὶ ὡς
ἀναμφήριστον ἀποτέλεσμα τὸ ἀπομακρύνεται τούτους, τοῦτο
δὲ, διὰ τὸν λόγον ὃτι πάν πρόςωπον ἔχει τινὰς τούς ἀντι-
παθητικῶς πρὸς τὸ πρόσωπον ἔχοντας.

Ἰδοὺ δὲ πῶς σκέπτομαι καὶ πῶς λαλῶ ἄκουτος. Παρα-
τηρήσατε τὴν Ἀγγλίαν, τὴν διδάσκαλον τοῦ κατὰ σύν-
ταγμα πολιτείας, ὡς καὶ τὰς ἄκριβεστέρας συντεταγμέ-
nας πρὸς τὸ πολίτευμα τοῦτο Πνωμένας πολιτείας τῆς ἄρ-
κτος "Ἀμερικῆς" καὶ τὸ Ἑλλάδον. Ἐν ἐκάσταις τῶν τούτων ὃς
διακεκριμένα πολιτικὰ συστήματα ὑπάρχουσιν, ἀντίθετα
ἀλλήλως διὰ τὸ ἀντιθέτων τῶν ἀρχῶν ἃς προσδεύσουσι
Βελγίως ἐκάστορν τῶν συστημάτων τούτων ἐχει τὸν ἐκα-
τοῦ ἡγέτην, τὸν ἡγέτην ὃμως τότε ἀναγραφεῖ τοιοῦτον τὸ
πολιτικών σύστημα ὑπόταν ἐξ ἐαυτοῦ τοιοῦτος ἀναδειχθῆ, τούτου εἰπών ὑπόταν διὰ τῆς ἐκτυπούσας τῆς ἐκτυποῦ ἱκανότητος, τῆς ἐπιρροῆς διὰ τῶν ὑπηρεσιῶν ἃς παρέσχε τῷ πολιτικῷ συστήματι ἐμφανὲς τοῖς πάσι γείνῃ ὃτι ὁπότα ἐστιν ὃ καὶ ὅντως ἀξιοῖ ὅπως ἥγηται τῶν ἀσπαζομένων ταῖς ὑπὸ τοῦ πολιτικοῦ συστήματος προσδεμομέναις ἀρχαῖς. Ἐν ἄλλοις λόγοις, ἡ ἡγεμονία τοῦ πολιτικοῦ συστήματος ὑδίδοται ἐκ τῶν προτέρων ἄλλα βαθμὶ δὸν καταλαμβάνεται ὑπὸ τοῦ ἰκανοτέρου, καταληφθέεισαν δὲ ἀναγνωρίζουσιν οἱ τοῦ συστήματος ὑπάρχει! Ἰδοὺ ἡ 'Ἀγγλία' ἐκεῖ ἀπὸ δύο καὶ ἐπέκεινα κιόνων δύο πολιτικά διεκρίθησαν συστήματα ὃν ἐκάστου τυχαῖος ἐλάβε προσωνυμίαν ἢ καὶ αὐτὸ τὸ σημαίνομενον ἀμφισβητεῖται, καὶ ἐκείς ἢς προσωνυμιά αὐτῆς τοσοῦτον ἐρρίζοντα ἐν τῷ ἐθνικῷ πνεύμα τῶν 'Ἀγγλῶν, ὅστ' ὀυδεὶς τὴν σήμερον διενόηθη κἂν ὅπως τὰ ἄστημα καὶ ἄδηλα ὄνοματα τῶν τορίων καὶ οὐγάνω μεταβάλŁη εἰς ἄλλα εὑρονότερα καὶ ἐμφαντικότερα.

Παρατηρήσατε ἐξ ἑτέρου τῆν Ἐλλάδα, ὡς ὁτά τῶν διαστήματι πεντάκοντα μόνον ἐτῶν ἠγγίζον πολιτικῶν χορμάτων καὶ εἰς αὐτά τοῦ ἱδίου μετέδωκεν ὄνοματος. Ἰδοὺ δὲ γαρ τῶν ἀρχαιοτέρων μνησθοῦ, τοῦ Κωλέτου τοῦ Μαυροχράτου καὶ τοῦ Μεταξά, τίς ὁ μὴ συμφωνῶν ἔμοι, ὅτι σὺν ἐκάστῳ τούτων καὶ τὸ κόμμα ὧν ἡγεῖται συγκατεκλείσθη ἐν τῷ τάφῳ. Μὴ ἀποπειράθητε τὰ ἄδυνατα, τὸ κόμμα, τοῦ Βουλγαρία ὑπεντάφη τῷ ἡγέτῃ αὐτοῦ μάτην δὲ πάσα γενήσεται ἀποπειράμα πρὸς συντήρησιν τούτων ὑπὸ τῆς προσωνυμίαν Βουλγαρικοῦ κόμματος. Ἐάν ἐμμείνητε τῇ σφαλερῇ ἀποπειράμα, ὡς ἀναπέφυτον προλέγω ὡς ἀποτέλεσμα τὴν διάσπασιν τῶν ὑπὸ ἐκεῖνον ἡγείτην ἡμωμένων φίλων, τὴν φυγάδευσιν παντὸς νέου προσθήκου καὶ τὸν σχήματι-
σμόν δύο, τριών ἢ καὶ πλειώνων κομμάτων εἰς πολλαπλασιασμὸν τῶν ἐν ἡμῖν τοῖς Ἐλληνσιν υπαρχόντων ἡδή τεσσάρων ἢ πέντε ἄλλων.

Καὶ διὰ τοιούτων μὲν λόγων πειράματι ὅπως μετατείσθων αὐτοῦ, ἀμφιβάλλω ὅμως εἴποτε κατορθώσω τὴν ἀνάκλησιν πρὸς τὸ μᾶλλον ὑδὸν. Ἐκανόθα ἢ μέχρι τοῦτο πείρα, ἢν ἀπὸ τῶν πραγμάτων ἐδιδάχθητι, μᾶλιστα δὲ κατὰ τὰ τρία εἴλευτα ταύτα ἐτη, ὅτι ὡς ἄλλῃ Κασσάνδρα καταδικάσῃ ἢνα ἢεὶ προλέγω μὲν τὰ συμβουλὲσμα κακὰ καὶ ἀποτρέπω τὰς ἐπιγειρήσεις ἀποτυχιῶν δὲ ἐκάστοτε καὶ ἀκοῦμεν μετὰ τὴν ἐπαλήθευσιν τῶν προφητευμάτων μου μεταμελείας παρ᾽ ἐκείνων οὐς κατέλαβαν τὰ προσαγγέλθεντα κακὰ. Καταχωρίζω οὖν καὶ τὰς ἑδέσσας μου ταύτας ἐνταῦθα εἰς μηνύμασιν ὅτι διάφολον εἶχον τὴν γνώμην.

'Ἀλλ᾽ ἐκθετέον καὶ τὰς ἀρχάς ἐρ᾽ αἷς νομίζῳ ὅτι συμφέρει ἵνα ἱδρυθῇ τὸ νέον πολιτικὸν σύστημα, ὁρισμένον κατ᾽ ἐμὲ εἰς καταστροφὴν τῶν ὑπαρχόντων προοιμίων κομμάτων, ἐσοφικαὶ δὲ καὶ ἐξανάγκασιν τούτων, εἴτ' ἀλέσσω εἰτε μετὰ θάνατον τῶν ἄγνωτων αὐτὰ ἠγέτων, ὅπως ὁγχωνεὐθέτων εἰς ἔν καὶ μόνον ἀντιμέτωπον τοῦ ἡμιτερού πολιτικοῦ συστήματος. Νομίζω μάλιστα, ὅτι, ἡμῖν πρῶτοι ἐπιλαμβανομένοι τῆς ἐπ᾽ ἀρχαῖας ὁρισμένης ἱδρύμας πολιτικοῦ συστήματος, παρέχεται τὸ μέγα πλεονέκτημα τῆς ἐκλογῆς τῶν ὁγιεστάτων καὶ ἐδικαιωτάτων ἁγοῦν, ὡστε μὴ ἀποληφθῆναι τοῖς ἐναντίοις ἀλλ᾽ ἢ τὰς κακίστας ἢτοι τὰ περιττώματα.

Εἰσὶ δ᾽ αἰ κατ᾽ ἐμὴν κρίσιν ἀριστεῖ ἀρχαί αἰ ἐξῆς. Ἐπειδὴ ὁμολογομένως ὑπὸ τῶν πρὸς τὴν ἀνοσίαν καὶ λυσσωῆς κατὰ τοῦ Βούλγαρα δίωξιν συστάντων τεσσάρων κομματαρχῶν τάσα μὲν τοῦ Συντάγματος διάταξις ἡμετήρῃ,
πάσαι δ’ αἱ τῆς Βασιλείας ὑπὸ τοῦ θεμελιώδους θεσμοῦ τῆς πολιτείας ἀπονεμημέναι προνομία κατεπατήθησαν, ἀντὶ δὲ συντάγματος καὶ Βασιλείας τῆς πάσαι ἐν τῇ πόλει κατελαθεὶν ἐξουσίαν ἀποφυλίον τι χέρας, ἣ συστάσα τετρανδρία, ἢ καὶ καθ’ ἐαυτὴν ἀσύμφωνος, τοῦτοῦ δ’ ἔνεκεν, ἐὰν μὴ ἀμέσως ματαιωθῆ ἐξακολουθήσει δὲ νεμομένη τὰ κοινά, ἀμα ἐκπέπη τῆς ἄρχης ἢν νῦν ὑπὸ κοινοῦ κατέχει, πάντως ἐπακολουθήσουσιν αὐτῇ τῇ πτώσει αὐτῆς αὐτὰ ἐκείνα τὰ κακά τὰ ἐπὶ τῆς πάλαι Ῥώμης ἐνσκήψαντα κατὰ τε τὴν πρότην τριανδρίαν τοῦ Ἰουλίου Καλάκρος, τοῦ Πομπηίου καὶ τοῦ Κράσσου, ἢς καὶ κατὰ τὴν δευτέραν τοῦ Ὀκταύιο, τοῦ Ἀντωνίου καὶ τοῦ Διονυσίου, ἐπειδὴ λέγω, ἐσμολογουμένως οὕτως ἔχουσι ταύτα τὰ πράγματα, ἀναγραπτόν ὡς ἄρχας τοῦ πολιτικοῦ ἡμῶν συστήματος, τὴν ἄνορθωσιν τοῦ Συντάγματος, τὴν ἀνάφρωσιν τῆς Βασιλείας, τὴν ἀπάδοσιν τῇ νομοθετικῇ ἐξουσίᾳ τῆς πλῆρους αὐτῆς λειτουργίας. Οὕτω βαθιμηθὸν ἀναπτυξθῆσεται ὁ κανονικὸς πρὸς ἐνάσχεσιν τῆς ἐλευθερίας θεοῦ τοῦ ἔθνος.

Νομίζω δέ τὸ πρόγραμμα τοῦτό διὸν σχέσεις τόσον καὶ ἄπλους, ἐπομένως καὶ τοῖς πάσι καταλήπτοις, ἐπειδὴ δὲ τὸ ἔθνος μακρὰν ἤδη καὶ πικρὰν λαβὼν τετραν τῶν κακῶς κυβερνησάντων αὐτῶ, ἀσπασθῆσαι μὲν περιχαρῶς τὰ δόγματα ταῦτα περιβάλλει δὲ διὰ τῆς ἐαυτοῦ ἐμπιστοσύνης τοῦ ἀναστηλώσαντας αὐτὰ τούτοις δὲ εἰς τὴν ἄρχην περιελθοῦσι μελημέρει ὑπὸ μὴ διαψεύσασι του ἔθνους τὰς ἐλπίδας.

Εἰ τις συγκροτηθῇ σύνοδος τῶν φίλων τοῦ Βουλγαρῆ ἐν αὐτῇ δὲ κλήθῳ κἀγὼ κἀκε ἀμελήσω τῆς ἀναπτύξεως τῶν ἀρχῶν τούτων, εἰ δὲ καὶ τύχῳ τὴν νικῶσαι ψήφων προτρέψω ὅτις αἰ ἄρχαι αὕτωι διατυπωθῶσι εἰς προγράμματι καὶ δὴ μοσιευθῶσι εἰς γνῶσιν τοῦ ἔθνους καὶ τῆς Βασιλείας,
Προτρέψω δὲ καὶ τοὺς φίλους εἰς ἀδιάφροικτον ἐνωσιν ἔπι τῇ ύποσχέσει τῶν πάντων, ὅτι οἴοις ἰν κληθῇ ἕπο τοῦ Βασιλέως εἰς σχηματισμὸν κυβερνήσεως, κηρύξῃ δὲ, ὅτι κοινωνῇ τῶν ἀρχῶν τούτων, (ἐννοεῖται πάντοτε πλήν τῶν νῦν ἐν τῇ ἐξουσίᾳ ως ἀναζήσων πάσης ἐμπιστοσύνης), τούτω βοηθήσομεν οἱ πάντες ὡς πραγμάτωσιν τῶν ἐν κοινῇ προγράμματι ὁμοθύμων δογμάτων.

Οὕτως ὁ ἀείμνηστος Βούλγαρης ὁ ζῶν τηλικαῦτας παρασχὼν τῇ πατρίδι ὑπηρεσίας καὶ Ἰανών μεγάλως αὐτὴν ὠφελήσει.

11 Τανουαρίου 1878. Παρατηθέντος τοῦ ἐπὶ τῆς χιμαιρικῆς φαντασίας τοῦ ἕγχυον συστάντος ἐξ ἱερέων ὑπομηχανοῦ καὶ ἐπιθετικῶς τῇ βασιλείᾳ, ὁ Βασιλεὺς ἄνεθεσε τῷ Κ. Κουμουνδούρῳ τοῦ σχηματισμὸν ὑπομηχανοῦ, οὕτως δὲ, ως ἀείποτε πρόθυμος πρὸς πάν διπλασία τὴν ἱερομηνίαν ἀγείρει, ἀπεδέξετο τῇ ἐντολῇ καὶ ἐν βραχείᾳ εὕρετο ὁμοίως αὐτῷ, οἱ πάντες δὲ αὐθεντεροί ὀφρασθήσαντα καὶ τὴν ἐξουσίαν ἀνέλαβον.

Ο, τι οὔδεν σπουδαῖον παρά τῶν ἀνθρώπων τούτων προσδοκῶ περιττόν με καὶ εἰπεῖν. Ἡ Ἑλλάς δὲ αὐτῶν ἦτι μᾶλλον τῆς χρεύης τοῦ κόσμου ἐφελχύει διὰ τὴν ἐκτῆτο τοῦ χρηστοῦ ἀφορμῆρα αὐξομαι ἀκοομίαν. Ἡκεῖν δὲ μόνον σημειώσω ὅτι, ἐπὶ τῆς βασιλείας τῆς μεγίστης ἐπιλανήθη πλάνη διασπάσας τῶν ἱερῶν εὐθύνας τάς ἐπὶ τῆς ἀληθεγνύσης, ἐν τῇ διετύπωσι τῆς 4 Νοεμβρίου 1877, ἔτη ἡ πάντας ἱμίον ἔχειν τῆς ἀρχῆς ὡς συνυπεύθυνος, ἡ πάντας ἵμιον κατεδήθησαι αὐτῆς ως συνυποδικοῦ. Οὐ μόνον δὲ τούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἀπλὴ φιλοτιμία ἐδεί ἀποτρέψαι αὐτῶν τοῦ δεχθῆναι ἐν τῇ Κυβερνήσει τινὰ τῶν διὰ συνωμοσίων καὶ στασιαστικῶν διαδηλώσεων ταπεινωσάν-
τὸν οὖτω τὴν βασιλείαν καὶ παραδόντων τὸ σύνταγμα διὰ τοῦ σφετερισμοῦ τῶν κεχαραγμένων τῷ στέμματι ἤγεμονικῶν προνομίων. Ἡ χίμαρα ἦν συνέλαβεν ὁ λαὸς παρέδετο τῇ βασιλείᾳ τοὺς ἀσεβείς τούτους τέσσαρας ἤ πέντε ἤγέτας τῶν λυμαίνομενών τῆς Ελλάδας κομμάτων ἤνωμένους ἐν μιᾷ γαλεάργῃ, ἡ εὐκαιρία ἦν πρόσφορος ὅπως πάντας ἄθικος καταρρέψῃ καταπεπτωκότας ἢ συνειδήσῃ τοῦ ἐθνοῦς ἀντὶ τούτων ἤμως τι ἐπραξαί; ἤνεῳς τὴν θυρίδα τῆς γαλεάργας, ἀρήχειν αὐτοὺς ἢν ἐξελθοῦσι πάντες, οὐδὲ αὐτὸν τὸν ἀναδεξαμένου τὴν ἁρχὴν Κουμουνδούρου ἐξαιρομένου. Πταίει ἄρα μεγάλως ὁ Βασιλεὺς ὡς ἀποβαλλόν τὴν εὐκαιρίαν ἵνα καὶ ἑαυτὸν καὶ τὸ ἔθνος ἀπαλλάξῃ ἀπὸ τῶν μαστίγων τούτων. Τά πάντα βαδίσουσιν ἐπὶ τὰ χείρων, βαδίσουσι δὲ, εἰτε εἰς πόλεμον ἐμβληθῶμεν πρὸς τὴν Τουρκίαν ἀτε κατὰ πάντα ἀνέτοιμοι, εἰτε μείνωμεν ἡσυχίαν ἄγοντες.

Τὰ μικρὰ Κράτη τότε μόνον δύνανται γενεέθεαι μεγάλα ὅπως ἐπὶ μαχρόν χρόνον ἐξωτερικῶς μὲν διὰ ἐμπρόσθες διπλωματικῆς ἐνεργείας παρασκευάσωσιν ἐκτοτῆς συμμάχους, ἐσωτερικῶς δὲ καταστῶσιν ὅτως πρὸς τὸν Κράτη. Οὔτως ἐν τοῖς καὶ η ἡμέρας χρόνοις ὃ ἐπὶ αἰώνας εἰς τὴν ἡγεμονίαν τῆς Ἰταλίας παρασκευάζομενος Σαβαουδίκους οἰκος κατέστης ὁ βασιλικὸς τῆς Ἰταλίας οἶκος.

16 Τανούσκοι 1878. Τὰ κατὰ τὴν προχθήσει καὶ χθὲς συμβάντα ὀχλαγωνικά κινήματα ἐπὶ τῷ ἀκούσματι ὃτι ἐγκρήσαν ἀνάκωχῆ μεταξὺ Ρωσίας καὶ Τουρκίας, ἦτοι ὅτι τὸ πόλεμο τῶν δύο τούτων δυνάμεων ἐγγὺς ἐστὶν ἵνα λήξῃ, καὶ ἐπομένως ὃτι ἡ Ἑλλάς μηδὲν πράξατα καὶ οὐδὲν ὀφελήθησαι, τὰ ὀχλαγωνικά λέγω κινήματα κατετάραξαν, ὡς εἰκός, τὸν Βασιλέα. Ὁ τούτω ἰδικέρος γραμματεύς Κ. Καλίνσκης ἐπέστειλε μοι σήμερον ἁμα ἔφεξεν,

ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ ΛΥΤΟΒΙΟΓ. ΑΙΤΟΜΗΜΟΝ.
ειδοποιητικον ἐπιστόλιον ἦν τὸν περιμείνα, διότι ἐμελλὲν ἔλθειν πρὸς μὲ πρὸ τῆς 9 ὥρας τῆς πρωίας. Καὶ δὴ ἦλθεν περὶ τὴν 8 1/2 ἡμερῶν μὲ συμβουλευθῆνε περὶ τοῦ πρακτέου. Ἐγώ δὲ μακρῶν ἐκθέεις τὸ δεινὸν τῶν περιστάσεων ἐξήνυχος τὴν γνώμην, ὅτι ὧς τῶν πάντων προορισκότατον κρίνοι πρὸς καθησυχασίαν τῶν πνευμάτων, ἦν ὁ Βασιλεὺς ἀπαίτησή παρὰ τοῦ Κ. Κουμουνδούρου τὴν παραίτησιν τοῦ ὑπουργείου, εἰ δὲ καὶ ἀρνηθῇ αὐτήν, καλεσῇ ἑτέρον, ἔξωρέσει πάντοτε τῶν μελῶν τοῦ τε νῦν καὶ τοῦ πρὸ τοῦτο ἐξ ἡγετῶν ὑπουργείου. "Ὅτι δὲ ταῦτα πάντα γενέσθαι οὔτως, ἐπωρελουμένου τοῦ Βασιλέως τῆς αὐτῆς δοθεῖσας νέας περιστάσεως ὅπως ἀπαλλακηγί τῶν ἀνδρώπων τοῦτων.

Ἐπὶ τῇ παρατηρήσει τοῦ Κ. Καλίνακης, ὅτι τὸ νέον ὑπουργείον οὐχ ἔξει πλειονοψηφίαν ἐν τῇ Βουλῇ, ὁπεντικαὶ ὅτι ἀγροῦσα τὰ πράγματα, ἐπομένως ὅτι ὁ Βασιλεὺς δύναται ποιῆσαι χρῆσιν τῆς ἡγεμονικῆς προνομίας τῆς διακοπῆς ἐπὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας, ὅπερ ἐσται ἰκανὸς χρόνος πρὸς διευθέτησιν τῶν πραγμάτων καὶ διάγνωσιν τῆς τροπῆς τῶν ἐξωτερικῶν. Τὸ νέον ὑπουργεῖον ἀκριβῆ τῶν προπαρασκευῶν καὶ τῶν μετὰ τῶν ἄλλων Δυνάμεων διαπραγματεύσεων λαῶν γνώσιν, συσχεθήσεται μετὰ τῆς βασιλείας περὶ τοῦ πρακτέου.

Ἀπήλθον ὁ Κ. Καλίνακης διὸς μοι νέαν συνέντευξιν περὶ τὴν μεσημβρίαν. Ταύτης ἐπιστάσις ἦλθεν αὐτῆς ὅπως μοι εἶπον, ὅτι ὁ Κ. Κουμουνδούρος ἐπιταχθεῖς ὑπὸ τοῦ Βασιλέως ἦν δω τὴν εὐκατον παραίτησιν ἤρνηθῃ καὶ παρήγγειλε τῷ τῆς Βουλῆς Προέδρῳ ὅπως συγκαλέσῃ τὸ σώμα, καὶ ὅτι ἐπὶ τέλους ὁ Βασιλεὺς ἐνέδωκεν.

Τετέλεσται, εἶπον ἐγώ, ὁ Βασιλεὺς παρέδωκεν ἐκατον εἰς τελείαν αἰχμαλωσίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τοὺτος, ἀ-
τοποθετήσας δε ἔλος ἔξαδυναςι λαθείν ἁνδρικὴν ἀπόφασιν πρὸς ἀπαλλαγήν ἐκυτοῦ ἀπὸ τῶν δεσμῶν ἐν οἷς συνεσχέθη. Ἀς μὲν ὁποιον, πλὴν τῷ προλέγοντι διὰ τῆς ἁτολίας τοῦ ταυτός παρασκευάζει τὴν καταστροφήν τῆς Βασιλείας, ής τὸ γόνητρον ἀπώλετο, ἢς ἡ λάμψις ἀπὸ τριῶν ἐπὶ τῶν ἡμερών. — Ἐπὶ τούτων ἀπήλθεν.

22 Τανο βρίσος 1878. Ἡ Ἑλλάς διὰ στόματος του ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν ὑποργοῦ αὐτῆς καὶ ἀπὸ τού βήματος τῆς Βουλής ὑμολόγησε σήμερον ὅτι ἀξιομακρύνθη κατὰ τῆς Τουρκίας πόλεμον διατάξασα τῶν στρατῶν ἡμῶν ἵνα εἰσελθῇ εἰς Θεσσαλίαν.

Ἀλλ' ἀξιομακρύνθη πόλεμον ἀπὸ τῆς μᾶλλον μεμακρυσμένης ἀρχαιότητος μέχρι σήμερον οὐδ' αὐτὰ τὰ βαρβαρώτατα ἐθνὸν ἐπολέμησαν. Ἀξιομακρύνθη πόλεμος θεωρήθη ἀείποτε ἢς τί ἀνόσιον, ἢς τῆς λυστικῆς ἐπιθρομή καὶ οὐχὶ ἢς πόλεμος νόμιμος. Οἶμοι! Πάντως ἡ Εὐρώπη οὐκ ἀνεχθήσεται τὸ τοιοῦτον, ἐπομένως ἁδιστάκτως φρονῶ, ὅτι θέλει ἐπιθάλει τῇ Ἑλλάδι ἢν ἀνακαλέσῃ τὸν στρατὸν αὐτῆς, ἡλίκι καὶ ὧν κατασχυμνὴ ἔσται τὸ τοιοῦτον διὰ τῆν ταλαίνον ἡμῶν πατρίδα!

30 Τανο βρίσος 1878. Ὅ,τι προσεῖδον καὶ συνέβη. Σήμερον ὁ αὐτὸς Ὑπουργὸς ἀνελθὼν τὸ βήμα τῆς Βουλῆς ἐπισήμως ἀνεκοίνωσεν, ὃτι ἁμα τῇ εἰσαβολῇ τοῦ ἐλληνικοῦ στρατοῦ εἰς Θεσσαλίαν οἱ ἐνταῦθα ἀντιπρόσωποι τῶν μεγάλων Δυνάμεων ἐποίησαν παραστάσεις πρὸς τὴν ἡμετέραν Κυβέρνησιν περὶ τοῦ παρὰ τὰς συνθήκας καὶ τὰ τῶν ἐνδο λόμιμα τολμήματος αὐτῆς, καὶ ἢτι συνεπεῖ δα τῶν παραστάσεων τοῖτων ἁνεκάλεσεν αὐτὴ τὸν στρατὸν.

Καὶ ὡμοι ἀνερυθρίστως λέγουσι ταῦτα οἱ αὐτοὶ γῆς ἢτι τολμητία Ὑπουργοῖ. Καὶ ὡμοί ἡ Βουλή ἀγογγώτως.
άχουει ταύτα. Καὶ ὅμως ὁ Βασίλειος ὑπομένει ἐν τῷ συμβουλίῳ αὐτοῦ τὴν πρὸς τοιούτους ἀνθρώπους συνεργασίαν!

Ἡ ἡαισυόνη ἔξελυτε σημαίνουσα δι’τι μέχρι τούτως ἐστὶ· μαίνε, τῆς αἰδούς καταληπτοῦσης τὰς μεγάλας τοῦ Κράτους ἀρχάς, ἡ ἐγὼ παραληρῶ.

. Μετὰ τὴν νέαν ταῦτην κατασχύνην οὐδεμίαν ἐρωθεραπείαν τῶν κακῶν. Η Ἑλλάς φέρεται πρὸς χείρον τι καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀλέθους, διότι ἀλέθρος μὲν καὶ ἐντίμως διὰ τὸν ἀπολλύμενον δύναται ἐπελθεῖν, ἢ δὲ κατασχύνη καὶ τὰ ἐπ’ αὐτῆς βαπτίσματα τὴν ἀτιμίαν τοῦ ὑφισταμένου ταύτα ἀείποτε συνεπάγονται.

Οἶμοι! οἶμοι! τάλανιν Ἡ ᾽Ελλάς.

10 Φεβρουαρίου 1878. Ἀκριβῶς πεντεκαίδεκα ἦτη συμπληροῦντα σημερον ἀρ’ ἣς Ἐμμανουήλ τις Κόκκινος, ἀτυχώς καὶ νῦν ρυπαίνου τὸ ἔθνος Πανηπιστήμιον, μετέβη νῦκτωρ παρὰ τῷ ἐκποίητύ τῆς ἀρχῆς πρὸ ὅλον ἡμέραν ἀειμνήστο Δήμ. Γ. Βούλγαρη, συναδελμένος υπὸ σπείρας ἐνοπλῶν, ὅπως δολοφονήσα τὸν ἄνδρα, τούτον δ’ εὔρων καλῶς φρουροῦμενον ἀπῆλθεν ἀποφευγόν τοῦ σκοποῦ. Τούτου ἔνεκα καὶ ἀπελύσι τῆς Καθηγεσίας τὸν Ἰούλιον τὸ 1863 ὑποσχόγοντος τοῦ ἐπὶ θυγατρὶ γαμβροῦ τοῦ Κ. Βούλγαρη Κ. Βασ. Νικολοπούλου.

Ο αὐτὸς Κόκκινος ἀείποτε διετέλεσε μισῶν τὸν Κ. Βούλγαρην, ἐρ’ ὅ καὶ εἰς πάν ὄ,τι ἐπικαθῆ καὶ ἐγένετο κατ’ αὐτοῦ, μάλιστα δὲ κατά τὸ 1878, ὁ Κόκκινος πρωτηγωνίστηκε. Ἄλλ’ ὅποικ ὑπηρέτηεν ἡ ἐμὴ καὶ ἀπάντων τῶν παρεπτῶν ἐπὶ τῷ μνημοσύνῳ τοῦ άσιδίου Βούλγαρη τὴν 5 ἐνεστώτος μηνὸς ἐκπλήξεις, ὅτε μετὰ τὸν ώραίον τοῦ Κ. Εὐσταθίου Σίμου λόγον ἔρχετο ὁ Κόκκινος ἀπαγγέλλειν ἐτέρων λόγον. Ἐγὼ τε καὶ πλείον άλλοι φίλοι ἀπήλ-
θόμεν ἀρανακτοῦντες καὶ ἀποροῦντες πῶς ὁ υἱὸς τοῦ Κ. Βούλγαρη καὶ ὁ γαμβρὸς αὐτοῦ Κ. Νικολόπουλος οὐ μόνον οὐχ ἀπέτρεψαν τὸν βέβηλον ἄλλα καὶ παρέμειναν ἀκοῦσαι αὐτοῦ.

Τὴν ὑστεραίαν τοῦ μνημοσύνου ἐποίησα αὐτοῖς τὰς δευτεράσεις, μοι ἐδικαιολογήσαν δὲ λέγοντες, ὅτι αὐτόκλητος ἔλαλησε καὶ ὅτι πρὸς ἀπορηγὴν σκανδάλου ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ παρέμειναν. Εἰ καὶ τὸ δικαιολόγημα εὐθὺν ἄραν ἄσθενες, παρεκάλεσα ἐμοὺς αὐτοὺς ἵνα τούλαχιστον μὴ ἐπιστρέψωσι τὴν κατάχρᾳσιν τοῦ λόγου τοῦτον ἐν ταῖς ἐφημερίσι τῆς Ἐθνικῆς Φωνῆς καὶ τοῦ Δαιμονίτη τοῖς ἀναγνωρισμένοις ὄργανοι τοῦ κόμματος τοῦ μακαρίτου Βούλγαρη.

'Ἡλίκη ὅμως υπήρξεν ἡ ἐκπλήξεις μου ὅτε εἶδον ὅτι τὸ σημερινὸν φύλλον τῆς Ἐθνικῆς Φωνῆς, περείχε τὸν λόγον τοῦτον. 'Αμα τοῦτον ἤδη καὶ χωρὶς νὰ τὸν ἀναγνώσω ἐπέστειλα τῇ ἐπόμενῃ τῇ συντάξει τῆς ἐφημερίδος.

Κ. Ρικλείς Σ. Μαρκινώτη.

'Εδώ οἱ στενότατοι συγγενεῖς τοῦ ἀοιδήμου Δημητρίου Γ. Βούλγαρη ὑπέμειναν ἐπὶ τῷ μνημοσύνῳ τοῦ ν' ἀκούσωσι λαλοῦντος αὐτοῦ ἑκείνου τοῦ ἀποπειραθέντος νὰ διολογοφόνησί τὸν μέγαν ἄνδρα (γεγονός ἐπὲ τὰς τοὺς Ἐλληνικοὺς γνωστοὺς ἔστιν), ἐγὼ σεβόμενος τὴν μνήμην τοῦ φίλου μου, μεθ' οὔ τριτὸν ὅλην συνεπαθοῦν καὶ συνεμπορανηθήνην ὑπὸ τοῦ νῦν ἐπαυνέτου τοῦ καὶ τῶν τούτων ὅμοιῶν, πρὸς δὲ καὶ ἀναλογιζόμενος ὅτι καὶ ἑκείνας τὰς στημάτας ὁ νεκρὸς ἐφημερίδια ἐν τῷ τάφῳ, δὲν τὸ ἀνέχομαι.

'Ἐπειδὴ δὲ ἡ ὑπ' ὅμων ἐκδιδομένη ἐφημερίδιος μετήγαγεν εἰς τὰς στήλας τῆς τοιοῦτον ἀνθρώπου τοῦ λόγους, ἐπιστρέφω ὑμῖν τὸ ὀφθαλμοῦ, καὶ παρακαλῶ νὰ παύσῃ τὸ λοιπὸν ἡ πρὸς ἐμὲ ἀποστολή του.

N. I. ΣΑΡΙΠΟΔΟΣ.
Τρίστε Θεί μου! ἐν ὁποίῳ κοινωνίᾳ κατεδίκασάς με ἢνα ζῷῳ. Ἐνταῦθα δὲ ἀπό εἴκοσι καὶ πλέον ἐτῶν φίλος, ὁ γενναῖος, μάλιστα δὲ καὶ μετὰ καυχήσεως, ἐπὶ τριετίαν ὅλην ἐνεγκών τὰς χάριν του Βούλγαρη διώξεις, δὲ δὲ αὐτοῦ ὑβρισθείς, συκοφαντηθείς, ἐξουδενωθείς οὐκ εἰσακούσαμεν παρὰ τοὺς τέκνους του φίλου μου, τούτων δὲ αἰ δεξιά ἐτάδθησαν καὶ ἐσφηγάζαν τὴν χείρα τοῦ ἀποπειραθέντος ἐν νυκτὶ τὴν κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν δολοφονίαν τούτων τὰ στόματα ἡγαριστήσαν ἐκεῖνο ὡς τὸ μικρὸν στόμα ἀπηγνωσάς πάντοτε κατηγόρησε τόν Βούλγαρην. Τί ἀπέγεινες, ὁ ἄγιος φίλοι; τίς δύναται τοῦ λοιποῦ νὰ δύση πίστιν ταῖς περὶ σοῦ διαθεσκιώσεις τῶν ἀνθρώπων; Ὡς ποίαν κατηγόραγον εἰς τὴν καρδιάν μου πληγὴν ὁ ὑιὸς καὶ ὁ γαμφρός του Βούλγαρη ἐκεῖνο, οὐ ἐπὶ τριετίαν ἤμην ὁ μόνος σχεδὸν παρήγορος, ὁ πάση μυχαγην ἀνὰ πάσαν ἡμέραν πειρώμενος ἢνα σκεδάζω τὴν τοῦ ἀνδρός ἐπὶ ταῖς κατ' αὐτῷ ὑδρεῖς καὶ τῇ ἀμειλίκτω διώξει λύπην;

Ἄρκον ὑπὸ καὶ γράφας ἐνταῦθα ὁποῖος τις ὁ Κόκκινος ὁ ὄστος, δὲ μαθητεύοντα μὲν ἐν Γερμανίᾳ ἐδέχθησαν πάσαι αἱ εἰρωτικαὶ ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς Πανεπιστημίοις ἀπετέθης διὰ τὸ φαινόμενον, ἐν Ἑλλάδι δὲ ὡς κλέπτην καὶ ἐλαχίστων ποσῶν γυνάκουσιν, εἰς δὲ τῶν Ἀθήνης δικηγόρων διὰ τῆς αὐτοῦ ὑπογραφῆς ἐν τῷ φύλλῳ του Φιλολάου της 21 Ὀκτωβρίου 1861 διὰ τὰς αὐτοῦ πολλὰς κλοπῶς καὶ αἰσχρότητας ἠλέγχε ἀναπολογήτῃ κατέστησεν (ἐν τοῖς τοῦ προκεκόμοι ὁμοίων ἐν μημερίδιων σύλλογοις Τοῦ. Α. ὑπὸ τὴν ἡμερομηνίαν τοῦ φύλλου του Φιλολάου) εὐρίσκεται ἡ ἐν λόγῳ ἐξεστις). Καὶ ὁμοιὸς του ἀνδρός αὐτοῦ ἡμέρας τὸν λόγον του Δήμου. Βούλγαρη τὰ τέκνα!!!

20 Φεβρουαρίου 1878. Πολλάκις κατ’ ἐμαυτὸν
ηρεύνησα τίνος ἔνεχεν οἱ μὲν χείρονες εὐδοκιμοῦσιν ἐν Ἑλ-
λαδί, οἱ δὲ κρείττονες διώκονται καὶ ὑδρίζονται. Μετὰ πολ-
λὰς ἑρεύνας καθήνεται εἰς τὸ ἔξης συμπέρασμα. Ὅ ἐχ τῶν
ἐπτά ἄρχησιν σοφῶν Βιαν ο Πριγνεύς φθεγξάμενος τὸ «οἱ
πλείστοι κακοὶ, ἡ 'ἄρα ἀριθμητικῶς ἱσχυρότεροι τῶν ὀλίγων καλῶν
κάγαθων» οἱ πλείστοι κακοὶ, ἐπειδὴ δὲ αἱ πρὸ ἀλλήλων
tῶν κακῶν συντάσσεις συγνόταται, οἱ θ' ἄγαθοι συμμορίται
οὐ γίνονται, ἐπεται οτὶ οἱ κακοὶ τὴν ἀπλῶς διὰ τὸ πλήθος
ἰσχύν αὐτῶν ἀνυπολογιστῶς πολλαπλασίον ποιοῦσι διὰ
τῆς πρὸς ἀλλήλους ἐνώσεως. Ἐπειδὴ δὲ, κατὰ Μάρκον τὸν
Ἀὐρήλιον, τὸ τῇ μελίσσῃ συμφέρον καὶ τῷ συμβίω συμφέ-
ρει, ἐπεται οτὶ πάντες οἱ κακοὶ ὡς οἰκεῖοι ἔχουσι τὸ τῷ ἐν
ἐξ αὐτῶν συμφέρον ἄρα καὶ πάντες οἱ λοιποὶ τὰς ἑαυτῶν
ἐνεργείας ἐνούσιν ὅπως οἱ ἐν αὐτοῖς ὡς εἰς καθεὶς εὐδοκιμῖν.
Οὐ μόνον δὲ τούτο, ἀλλὰ καὶ εἰς ἐκατόσο καὶ πάντες
ὁμοίοι συμφέρον ἔχουσιν εἰς κατατρέπωσιν τοῦ καλοῦ κάγα-
θου, διὰ τὸν λόγον ὅτι, εἰπτετε οὕτως εὐδοκίμει, ἐμακται-
οῦσιν τὸν άτοκος κακοὶ ἐπιτυχία. Ἐπειδή δὲ ὁ ἄγαθος καὶ ἥ
ἑαυ-
tόν, σπάνις δὲ σὺν ὀλίγοις ἄλλοις ὡς ἑαυτῶν ἄγαθοῖς,
ἐπιχειρεῖ τῷ ἄγαθῷ, ἔτι δὲ καὶ ἐπειδὴ τὸ φεῦδος, ὡς καλῶς
ἡμισυμφέρουν, πάντοτε ἀρέσκει εἰς τὰ ὄμματα τῶν πολλῶν
ὑπὲρ τὴν γυμνὴν ἀλήθειαν, τὴν πάντοτε ἁρελή καὶ ἀπέ-
ριτον, ἐπεται οτὶ οἱ κακοὶ τοὺς πολλοὺς ἐξαπατῶντες ποι-
οῦνται καὶ τούτους συμπράκτορας ἑαυτοῖς πρὸς καταδίω-
ζον τοῦ ἄγαθον.
'Ἀλλ' ὁ θεὸς ἀλήθεια, ἄρα ἀδύνατον αὐτήν μὴ θριαμβεύ-
σαι. Θριαμβεύσει καὶ, πάντοτε ἡ ἀλήθεια, πλὴν μετὰ χρόνο
πολὺν, συνήθως δὲ μετὰ θάνατον τοῦ κηρύξαντος αὐτῆς καὶ
ὑπὲρ αὐτῆς ἐργασθέντος. 'Ἀλλα τι μέλει τῷ προφήτῃ τῆς
άληθείας, ὃτι ἐδιώχθη, ὃτι ὑδρίσθη; Τὴν ἑαυτοῦ συνειδη-
σιν καὶ μόνην ἐξὼν προσεπιμαρτυροῦσαν ἐφησυγάζει ἀφιεῖς
τῷ γρόνῳ, τῷ ἀποκαλύπτοντι τὴν ἀλήθειαν, ἵνα αὐτὸν δι-
καιώσῃ, περὶ ἐνὸς δὲ καὶ μόνου λυπεῖται, ὃτι ἔστω καὶ ἐπὶ
μικρόν, παρατείνει τὸ φεῦγε τὸ ἑαυτοῦ κράτος καὶ ἀμαῖν
νεῖται τὸν ἄνθρωπον καὶ τὴν πολιτείαν.

"Ἀρα τοῦ καλοῦ κἀγαθοῦ ἡ ὥλης ἡ καταστὰ ἐγκυστική,
τοῦ δὲ κακοῦ ἡ καρά ἐλικ ἐγκυστική, ἐπειδὴ δὲ καὶ ἐν αὐτῇ
τῇ ἑαυτοῦ ἐπιτυχίᾳ ἀδύνατον ἔστιν εἴναι τὴν καράν του
κακοῦ ἁμηρὴς λύτης, τούτο μὲν, ὅτι ἡ ἐπιτυχία αὔξει τὴν
ἐπιστήμην πρὸς ἐτί μεῖζονας πόθους, τούτο δὲ, ὅτι ἡ συνε-
δήσεις ἔλεγχε τὸν δράστην τοῦ κακοῦ, ἔπεται ὅτι ὁ μὲν κα-
κός καὶ ἐν αὐτῇ τῇ εὐδοκιμήσει αὐτοῦ ἀτυχῆς, ὁ δὲ καλὸς
κἀγαθός καὶ ἐπὶ αὐτῇ τῇ πρὸς ὡραν ἀποτυχία αὐτοῦ εὐδαι-
μῶν ἔστιν, ἂτε πρὸς τὴν ὑπερφορμήν ἀποδείκτων καὶ εἰς
tὴν ἀθανασίαν τῆς ὕψης πιστεύων, ἢτις πιστεύς τοὺς ἀτέρ-
μονας αἰώνας ἀνελίσσετε ἐμπροσθεν αὐτοῦ.

21 Φεβρουαρίου 1878. Ὁ «Ἀλὸς» τῆς σήμερον
κατηγορίας τὸν ἐπὶ τῇ μνημόσυνῃ τοῦ μακράτου Δημ. Γ.
Βουλγαρή λέγων τοῦ Κοκκίνου ἐν ἄλλοτε κύττας ὁ «Ἀλὸς»
Μπεκρή Μουσταφάν εἴχεν ἐπονομάσει, ὅθεν ἐπέστρεφα τὸ
φῦλλον ἐπιστείλας τῷ Συντάκτῃ τάδε.

Κύριε Ἡω, ἂν εἴρητητε.

»Μετὰ παλλής μου λύτης εἴδον καὶ τὸν «Ἀλὸν» ἐπὶ
tὰ ἱγνη τῆς «Εθνικῆς Φιλονῆς» βαθίσαντα.

»Βλέπω ὅτι δυστυχώς ἕλικ ἀλλιών τῆς ἐμῆς γνώμης
ἔχετε καὶ ὑμεῖς γνώσεις, ὅτι τοῦ Μπεκρή Μουσταφάς οἱ λή-
ροι ἡδύναντο τὶ νὰ προσθέσωσιν εἰς τὴν ὃταν τοῦ ἁμηρίου
Βουλγαρής κατὰ ἐμὴν χρίσιν δὲν συνετέλεσαν πάρεξ νὰ κα-
tαδείξωσιν ὅτι ἐν Ἑλλάδι δὲν υπάρχει υψος φρονήματος
παρὰ τούς ἀκουόσαν αὐτοῦ. » Ἐπιστρέφων ὑμῖν τὸν τούντευθεν μολυνθέντα « Λαχόν » παρακαλῶ τοῦ λοιποῦ νά παύσῃ ἡ πρᾶς ἐμὴ ἀποστολή τρυ.

N. I. ΣΑΡΡΙΠΟΛΟΣ.

23 'Απριλίου 1878. Ὅ εὖ Μαδρίτη συνάδελφος μου ἐν τῷ Ινστιτούτῳ τῆς Γαλλίας Κύριος Manuel Golmeiro ἄναγγέλλει μοι δι' ἐπιστολῆς τοῦ, ὅτι ἡ Βασιλικὴ Ἀκαδημία τῶν Ἡθον Ἐποιήμων Μελείματος Ἰσπανίας, ἐν τῇ συνεδρίᾳ σας 12/23 'Απριλίου, ἔξελέξατο μοι μέλος αὐτῆς ὥς Ἀλλοδαπὸν ἑταίρον. Ἀποκριέσθη τῇ Ἀκαδημίᾳ ἐκκαθαριστών διὰ τῆς ἑξῆς ἐπιστολῆς.

Ἀθῆνας 27/9 de majo 1878.

Exémo Sénior Secretario de la Real Académia de ciencias morales y políticas. Madrid.

En esto instante el cartero me voliro la muy honrada carta de V. S. que me lleva la noticia que la Real Academia de ciencias morales y políticas se hadignado elegirme a su individuo correspondiente.

Me apresuro agradecor a V. S. de una tan graciosas y agradable comunicación y rogarle asegurar a la celeberrima Academia que me estimo verdaderamente afortunado de serme atraido su atencion al punto de lograrme sus sufragios para una dignidad tanto mas distinguida cuanto mas invidiable.

Limitandome per hoy á la notificacion de mi aceptacion á falta de tiempo para escribir mas largo, y reservandome la honra de examinar mas convinientemente mis agradecimientos á sus ilustres compañeros luego la en-
καὶ Ἡ Ἰσπανία λοιπὸν ἔξοχως τιμᾷ τὸν ἀπόθελητον τῆς ἐπιστήμης, ὡς ἀπεκάλουν με ὁργίαζοντες οἱ περὶ τὸν Τρικυόπτην.... Ὁχι, ἡ ἐπιστήμη, ἡ ἀληθῆς ἐπιστήμη, οὐδέποτε καὶ οὐδαμώς ἀποδόθηκε τοις ἐκτύχος μῦστας, μόνον οἱ κάπηλοι τῆς ἐπιστήμης διώκουσι τοὺς ἐλέγχοντας τὴν ἀκμάσιαν αὐτῶν. Ἀλλ' ὡς, μέλει τῷ σκόλλης ὅτι ὁ ἁστυ νίπταται πρὸς τὰ ψήφι; 'Ἰδοὺ κύτταρόν ἔχει κηδεία ταχράτη τὸν βόρορον ἐν ὁ ἔρπει καὶ κυλίεται.... «Ἀλλ' ἐμοίχε καὶ ἄλλοι, «οί κέ με τιμήσουσι, μάλιστα δ' ἡμιθεῖται Ζεὺς.»

3 Μαΐου 1878. Ἡ Βασιλική τοῦ Βελχίου Ἠ Ἀκαδημία ἐνισθοτοποῖσε μοι ὅτι τὴν 7 (v) τοῦ μηνὸς τούτου ἐξελήφθην ὑπ' αὐτῆς ἀλλοδαποῦς ἑταίρος (associate étranger) εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ ἀποδοθοῦντος Κ. Θιέρ, ἐν ἰδίατερι ἰ' αὐτοῦ ἐπιστολὴν ὅ τὸ Ἀκαδημαϊκὸς Κ. Θόνισεν μοι λέγει, ὅτι ἔλαθον ἀπάσχος τὰς ψήφους πλὴν μίας καὶ μόνης δοθεισῆς τῷ Κ. William Breach Lawrence πρώην πρεσβευτή τῶν Πνωμένων Πολιτειῶν τῆς Αμερικῆς καὶ Κυβερνήτη τῆς Ροδονήσου (Rhode Island).

Τὴν καὶ καθ' ἐκατέρθην μεγάλην τιμήν ἐπὶ μᾶλλον μεγαλύνει τὸ μέγα καὶ ἐνδοξίως τοῦ ἀνδρός, εἰς οὔ τὴν διάδοχην ἐκλήθην, ὄνωπα.

Ἡ δὲ Ἐλλάς; ..... ἀγεταῖ καὶ φέρεται ὑπὸ τῆς φαιλήτητος.

Πρὸς τὴν τιμήν ταύτην ἀπήντησα ὡς ἐξῆς.

A Monsieur le Secrétaire perpétuel de l' Académie
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique.

Athènes le 4/16 Mai 1878.

Monsieur

Les poroles éminemment bienveillantes par lesquelles Vous avez bien voulu accompagner la notification de mon élection comme associé de l’Académie Royale de Belgique, ajoutent beaucoup à cet honneur déjà très grand par lui-même.

Le nom de l’homme illustre que la France et les sciences politiques viennent de perdre, et auquel, par les suffrages de l’Académie, je suis appelé à succéder, est aussi un titre de plus pour moi. Venir occuper la place, dans laquelle M. Thiérs à brillé si longtemps, et un honneur bien lourd à porter.

Ma reconnaissance éternelle sous ce triple point de vue est acquise à l’illustre Compagnie qui a daigné m’associer à ses travaux. Je crains toutefois, que malgré tous mes efforts il me soit impossible de correspondre à son attente ; c’est pourquoi je m’empresse d’implorer à l’avance son indulgence, tout en l’assurant que je me ferai toujours un devoir de tâcher par tous mes moyens de m’en rendre digne, ne fut-ce que de bien loin.

En vous priant Monsieur le Secrétaire perpétuel, d’être auprès de Vos éminents collègues l’interprète de ma profonde reconnaissance pour cette faveur trop au dessus de mes faibles mérites, je saisie avec empressement l’occasion des Vos assurer personnellement de ma haute estime ainsi que de ma considération très distinguée.

N. I SARIPOLOS.
Έν Παρισίοις τῇ 25 Ιουλίου 1878. Τῇν 20 Ιουλίου έλαβον παρὰ τῆς ἐν Ἀλεξάνδρειᾷ άδελφότητος τῶν Κυπρίων τὸ ἐξῆς τηλεγράφημα «Chypre a besoin absolu de votre présence. Son avenir et sa prospérité dépendent de Vous. La colonie Chypriotte d’Égypte ainsi que les habitants de Chypre Vous supplient au nom de la Patrie de Vous y rendre promptement en passant par notre ville.»

Πρὸς τούτο ἀπήντησα ὡς ἀκολούθως, «Expliquez moi comment ma présence pourra servir à notre Patrie commune. Si j’en suis convaincu, alors je partirai immédiatement pour Alexandrie. Je t’attends votre réponse par la voix télégraphique».

Πρὸς ταύτα ἡ ἁδελφότης ἀντετηλεγράφησε μου τάδε. «Pour demander que le pays soit gouverné par le pays, afin d’avoir de bonnes lois, conserver pour langue officielle la langue grecque et avoir le privilège pour sa religion. Ainsi tout ce qui peut être utile à la patrie et doutez vous seul êtes compétent à le formuler en appuyant les voeux des Chypriotes.»

’Εξηγηθέντος μοι οὕτω τοῦ αὐτοῦ δι’ ὅν προσεκαλούμην εἰς Κύπρον ἀπήντησα διὰ τῆς ἐξῆς υπὸ σημερινῆς ήμερομηνίας ἐπιστολῆς πρὸς τοὺς καλοῦντας με συμπολίτας μου. Φίλτατοι μοι Συμπολίται.

’Εξ τῆς ἐμῆς τηλεγραφικῆς ἀπαντήσεως πρὸς τὸ πρώτον ὑμῶν τηλεγράφημα κατενόησατε βεβαίως ὅπως ὅρκησαν προμερῶς τούτο με συνεκίνησεν. Η ἐπικλήσεις τῆς ὁρῆς πατρίδος, ὡς ἢ ἔπομενον, διέθετο με πρὸς πάσαν ὑπὲρ αὐτής προσωπικῆς θυσίαν, ἐφ’ ὃ καὶ ἀπόφασιν ἔλαβον ἀναγράφησαι ἀμα ἐκ τοῦ δευτέρου τηλεγράφηματος ύμῶν ἐπειθόμην
ὅτι ἡ ἐμὴ ἐπιτύπτος παρουσία ἤδυνατό πως συντελέσατι πρὸς εὐθέως τῶν πόλων οὐς ἐξήγησεν εὖ νῦν ἡ νέα τῶν πραγμάτων φάσις, λαθὼν ὡμιζ τὸ δεύτερον παρὰ τοῦ ὑμῶν τῆς αγαρφήμα ἐνόησα, ὅτι οὐδὲν μὲν τὸ ἔπειτα ἔχειν ἡ ἐμὴ ἀναχώρησις, ἢ δ’ ἐμὴ παρουσία ἀπελέφθορος διὸς ἦδελεν ἀποθῇ, τουλάχιστον ἐπὶ τοῦ παρόντος καὶ ὡς ἔχομεν νῦν τὰ πράγματα.

Ἀλλ’ ι διὸ καὶ ἐξ ἐμαυτοῦ ἔχρινον οὕτως οὐκ ἱδούληθην ἡ ἡμερείαν ὁδοθεὶς σπουδαίαν ἀπόφασιν ἐπὶ πράξεως τὸ σύντον σπουδαίας, ἐρ’ ὡς καὶ ἀπεφάσισα ἀναρχοντασθαι τὸ πράγμα τρισὶ τῶν ἐν Παρισίσιοις φίλων, καὶ δὴ τοῖς σπουδαιότατοι ὡς ὑπὸ τεσσαρακονταετάς φίλοις μοι ἐπιτηθίσαι καὶ ἀγαπάσθαι με ἡ θλίης ψυχῆς, καὶ τὴν Ἐλλάδα ὕσσαυτος. Της τρεῖς οὕτω ξέροις ἄνδρες εἰσίν ὁ Egger, ὁ Giraud, ἀμφότεροι ἀκαδημακοὶ, καὶ ὁ Villefort ὑφυπουργὸς τοῦ ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν Ἱπποργείου τῆς Γαλλίας. ἔρθησαν καὶ οἱ τρεῖς σώματοι πρὸς με, ὡς ματαία ἡ ἔμεσος μετάβασις μου διὰ τοὺς ἐξής λόγους.

Α’. Διότι ἡ ἐνεργεία ἐρ’ ἡ ἐπικαλείσθη τῇ ἐμῇ συνδρομῇ, καὶ ὡς διατυπώτες αὐτὴν ἐν τῷ δεύτερῳ τῇ ἐκλεγμένῃ φήματι ὑμῶν, γεννήσατε αὐτοδούλος ὑπ’ αὐτῆς τῆς Ἀγγλίας τὸ τοῦ μεν, ὡς ἐστὶν τῷ παρ’ Ἀγγλίας χωρητεῖν αὐτοδιοικήσαι πάση ὑπὸ τὰ σκήπτρα τῆς Ἀγγλίας περιεργομένη ὑφ’ ἱσονδήποτε τίτλου χώρας τούτος δὲ, ὡς ἐν τῇ ἀυτοδιοικήσῃ περιλαμβάνεται τό πρὸς τὴν θρησκείαν καὶ τὴν γλώσσαν τῶν ἐχθρῶν σέθας, ὡς καὶ τό πρὸς τὸ ἐχεῖν οὕς αἱ βούλωνται οἱ κάτοικοι νόμους καὶ ἀρχαῖ.

Β’. Διότι ἡ ἁνεί ἐπισήμου τίτλου ἐμὴ ἐμφάνισις ἐν Κύπρῳ πάντως παρουσίασε με εἰς τὰ ὅμοια τῶν κρατούντων Ἀγγλίων ὡς τινα τυχροδώτην ἡ καὶ ὁ ποποπερπερήθραν ἦτο τοῦτα ἐργον ἐννοεῖται δὲ, ὡς τοιαύτη ἡ ἔσσα ἦδελεν εἰςθαί.
δι' ἐμε τῶν ἱκανῶν νῦν γνωστῶν ἐν τοῖς κύριοις τῶν σοφῶν τῆς Εὐρώπης, οἰκίνια, ἐξόγχοις ἐτίμησαν μὲ ἀλληλοδιαδόχως ψηφίσαντες, ἔταφον καὶ συμπάρεδρον ἐν τῇ ἑπιστήμῃ.

Γ'. Διότι έποτή ἡ κρατοῦσα Ἀγγλία ἐπισήμως ἀποταμῆν πρὸς τοὺς Κύπριους καὶ τὴν τούτων αἰτήσει γνώμην περὶ τῆς διασκευῆς τῶν τοῦ τόπου πραγμάτων, τότε ἔσται πρόσφορος ἡ στιγμὴ ὅπως οἱ ἐμοὶ συμπολίται προτείνωμε μὲ ὅσα τὸν ἐν ὀ πέρον ἔχουσι τὰς πίστεις καὶ ὑποδηλώσωμε με τῇ Ἀγγλίαν ἐν' αὐτῇ ἐπισήμως μὲ καλέσῃ πρὸς ἀπὸ κοινοῦ σύσκεψιν περὶ τῆς διαρρυθμίσεως τοῦ τόπου. Εὐκόλως καὶ ἄνευ πολλῆς τῆς ἀναπτύξεως ἐννοεῖτε, φύλαττοι μοι συμπολίται, ἡλικίαν βαρύτητα ἔχει τότε ἡ ἐμὴ γνώμη παρὰ τοῖς Ἀγγλίασ ἐπισήμως καλέσασθαι μὲ πρὸς διακόσμησιν τῶν τῆς Κύπρου.

Δ'. Διότι μὴ στέργον ἐγὼ ἀποβάλετο τὴν Ἐλληνικὴν θαγένειαν, μάλιστα δ' ἐπειδὴ ὑπὲρ τὰ τρίκοντα βιῶ ἐν Ἐλλάδι ἐπη, ἐν αὐτῇ δὲ καὶ πρὸς ἐπισημοτάτας γείτονας ἐξέλθη, δεήσεις μὲ ὑποβάλεται αἰτήσιμα, ὅπως προσκήνηθ' Βασιλικὸν διάταγμα ἐπιτρέπεσθαι, ἂν ἄνευ ἀπωλείας τῆς Ἐλληνικῆς ἐξυπηρετηθείς συμπράξαι προσωρινῶς πρὸς ἐργά πολιτικὰ μετὰ ἔξτης κυβέρνησιν.

Ε'. Διότι ἐπικειμένης τῆς ἑτησίας συνόδου τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας, (ἡτ' ἁρέτεται τῶν ἐργάνων αὐτῆς ἐπακριβῶς μετὰ τέσσαρας ἐθνοτάξεως, ἡ ἐμὴ παρουσία χως μέλους τεκτικοῦ αὐτῆς, καὶ ἡ καὶ τρίων ἐκ τῶν ἐπτά ἐπιτροπεῖν αὐτῆς συνεργάτων, ἐστὶν ἀπολύσως ἀναγκαία, μάλιστα δὲ, διότι ἐν Βουξέλλασι διατρίβας ἐσχάτως καὶ πολλάς ἐκεῖ ἐνετέλεσι λαβών μετὰ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Ἀκαδημίας, νῦν δὲ καὶ ἐπί τῶν ἐσωτερικῶν Ἁπορρηγοῦ τοῦ Βελγίου K. Gustave Rolin.
Jacquemyns, πλείστα ὅσα ἀπὸ κοινοῦ ἑσχεδιάσαμεν, ὡστε ἡ αἱρετικά ἀναγράφησις μου ἢδελε παράσχει τοῖς συνεταῖ-ροις οὐχ! τὴν ἁρίστην περὶ ἐμοῦ ἱδέαν· σημειώσατε δὲ, ὅτι μέλη τῆς Ἀκαδημίας ταύτης εἰσέν ὁι ἐπισημότατοι τῶν πολιτειολόγων τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς.

Γ. Διότι εὐχαριστήσας ἐγγράφως τῇ Βασιλικῇ Ἀκα-δημίᾳ τῇ Ἰσπανίᾳ διὰ τὴν ἐκλογήν ὡς ἄλλοδαποῦ ἐταίρου, ἡν ἐπὶ ἐσχάτων ἐποίησε μοι, ὑπεσχέθην ὅτι ἄμα τῇ λήξει τῆς Συνόδου τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας ἀπελεύσομαι εἰς Μαδρίτην, ἵνα τε τοὺς νέους μου συνάδελφους προσωπικοὺς γνωρίσω καὶ τὰς ἐμὰς αὐτοῖς δία ζώσης φωνὴς ἐπαναλάβω εὐχαριστίας ἐπὶ τῇ παρ' αὐτῶν γενοµένη μοι ἐξέχων τιµή ἵνα εἰς τὸν ἐαυτοῦ καταλέξωι θίασον.

Ἀπὸ τῶν διὰ βραχέων ἐκτεθέντων τοῦτων λόγων πει-σθήσατε πάντως, ἀγαπητοί μοι συμπολίται, ὅτι διὰ τῆς ἀνακολήθη ἐξυπηρετοῦ μᾶλλον τὰ συμφέροντα τῆς ἀγαπη-τῆς ἡμῶν πατρίδος καὶ τοῦ ἐλλού Ἐλληνισμοῦ, ἰδίως δὲ, διότι διὰ τῆς προσωπικῆς γνωριμίας τηλικοῦτων ἀνδρῶν προστατικὸν θέματος τοὺς ἐξοχωτάτους τοῦ κόσμου πολιτειο-λόγους, οὕτω δὲ, εἶποτε κληρῆ ως συνεργάτης πρὸς διαφ-ρύμνησιν τῶν νέων λαϊκῶν τροπῆν πραγμάτων τῆς γενε-θλίου ἡμῶν νήσου, πᾶσα ἐμὴ ἐνέργεια τεύξεται συνηχώρων θερμῶν, καθ' ἣν περιπτωσίν ἡ κρατούσα Ἀγγλία μὴ παρα-δεχθῇ τὰς ἐμὰς σκέψεις καὶ προτάσεις ύπὲρ τῆς Κύπρου.

Λάβετε παρακαλῶ ταῦτα πάντα ὑπὸ ὥριμον σκέψιν καὶ γνώσεσθε, ὅτι οἱ πόθοι ὑμῶν καὶ ἐμοὶ εἰς πόθοι, καὶ ὅτι ἀντὶ τοῦ αὐτόκλητον προσελθεῖν με σύμβουλον, εὑρεῖν δέ ὅτα κωφεύοντα πρὸς τὴν ύπὲρ τῶν συμφερόντων τῆς Κύπρου φωνήν μου καὶ ἀρῄ σαι ἐνταῦθα συναδέλφους δυσχεραίνον- τας ἐπὶ τῇ ἐμῇ λειτουργία, τούναντίον, ἐπισήμως κληρειες,
ού μένον ἄξιωθήσομαι προσεκτικής ἀκριβώςεως παρά τοῖς νόν τῆς φίλης Κύπρου κρατοῦσιν, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐμὴ φωνὴ εὐρήσει ἦ γὰρ ἐν τοῖς ἀνωτάτοις κύκλοις τῶν ἔξοχων σοφῶν τοῦ πεπολιτισμένου κόσμου, ὡς περὶ πολλοῦ δὲ ποιούμενοι καὶ τὴν ἐμὴν ὑπόληψιν συνταχθῆσθαι πάντως τοῖς ἀνωτέρω ἑκτεθεῖσι.

Μὴ δυνάμενος ἐν τῆς γεγραφήματι διαβιβάσατι ὑμῖν τὰς ἀνωτέρω σκέψεις καὶ ἀνάγκην προσφεύγω τῷ ταχύνδρομῳ, ἢ ἐκ τούτου βραδύτητα ἔσται σχετικῶς μικρὰ, ἢ δὲ ἐκ τῆς ἐπισταμένης σταθμίσεως τῶν ἀνωτέρω λόγων ὑφέλεια μεγάλη.

Δέξασθε φίλτατοι μοι συμπολίτες τοὺς ἀπὸ μέσης καρδίας ἀσπασμοὺς τοῦ διαρκῶς τῇ κοινῇ πατρίδι καὶ ὑμῖν προσφιλέστατα διακειμένου χιλίου καὶ συμπολίτου ὑμῶν.

Ν. Ι. ΣΑΡΙΠΟΔΟΣ

Ἐν Μαδρίτῃ τῆν 13/25 Σεπτεμβρίου 1878. Τῆς κατὰ πρῶτον μετὰ τὰς ἐφετείνας θερινὰς διακοπάς αὐτῆς συνήλθεν ἐν τῷ ωρισμένῳ καταστήματι αὐτῆς (ὅπερ ἐστὶν αὐτὸ τὸ μέγαρον ἐν ᾧ ἐκρατήθη ἡ μετὰ τὴν ἐν Παυλίω τὸ 1525 μάχην εἰς Μαδρίτην ὑπογείης αἰγιμάλλωτος Φραγκίσκου τῇ Α. τῆς Γαλλίας Βασιλεὺς ἡστηθεὶς ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος τῆς Γερμανίας καὶ Βασιλέως τῆς Ἰσπανίας Καρλοῦ τοῦ Ε.) ἡ τῶν 'Ηθικῶν καὶ Πολιτικῶν ἐπιστημῶν Βασιλικῆ Ἀκαδημία. Συνώδεσαί με, εἰσήγαγε καὶ πρὸς ἕκαστον τῶν μελῶν αὐτῆς ἰδία παρουσίασε καὶ ἐγνώρισεν τὸ Κ. Manuel Colmeiro, ἄπαντες μετὰ πολλῆς τῆς φιλοφροσύνης μοι ἐμφάνισαν, ὁ δὲ Πρόεδρος μετὰ φιλόφρονα προσλαλοῦν ἐνεχειρίτε μοι τὸ τοῦ ἐταῖρου διπλωμα, ὁ δὲ άγαθός εἰς δια βραχεῖων ἰσπανίστει εὐχαριστησα. Ἄρξαμένης τῆς Συνεδρίασεως προσεκλήθηση ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἕκα συνεδριά.
σω τη 'Ακαδημία. Μετά τινάς ἐργασίας αὐτῆς προσεκλήθην ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἐξ ὀνοματος τῆς 'Ακαδημίας ἰνα ἐκ-θέσαν αὐτῇ ὅποιον πρόσοδον ἐποίησαν ἐν Ελλάδι αἱ ἦμικαί καὶ πολιτικαὶ ἐπιστήμαι. Εἰ καὶ ἀπαράσπευος ἠλώς ὠμιλητά ἐπὶ ἡμίσειν περίπου ὄραν ἐχθεῖς διὰ βραχέων τά κατὰ τὰς ἐπιστήμας ταύτας ἐν Ελλάδι, ἀναπτύξας ἰδίως τὰς μεγάλας πρόόδους ἂς ἐποίησαν ἡ νομικὴ ἐπιστήμη. Μετά τὸ πέρας τῆς ὠμίλιας μου ὁ Πρόερος τῇ γνώμῃ τῆς 'Ακαδημίας ἐξέφρασε μοι τὰς εὐχαριστίες αὐτῆς.


Κατ' αὐτάς πολύς γίνεται ἐν τῇ πόλει λόγος ὡς κληθήσομαι εἰς ἀνάληψιν τοῦ ὑποφιλούτου τῆς Δικαιοσύνης. Ὄμο-λογῳ ὡς ὅτε ὁ βασιλεὺς, ὅτε ὁ πρωθυπουργὸς ἡρώτησάν με ἂν δέχομαι, πρὸς δὲ τοὺς ἐρωτώντας με ἀποκρίνομαι, ὅτι τότε μόνον σκέψομαι περὶ ἁνάδοχής ἢ ἀρνήσεως ὅταν ἀρμοδιώς ἐρωτηθῶ.

'Ὁ Θεός ἐστὶς μοι τοιοῦτον χαρακτῆρα, αἱ δὲ περι-στάσεις ἐν αἷς ἄχρι τοῦ νῦν ἐδίωσα ἱσχυροποίησαν αὐτὸν οὕτως, ὡς ἂν ἄνυκτον ἀποδείκνυς μοι ὑποτάξει ἐρωτών καὶ τὰς ἐμὰς ἰδέας ὅτο ζύγων εἰς ἱεραρχικὸς προϊσταμένου εἰς Ἀναλόγον Λυτώβιον, Ἀπομνήμων.
πολιτικού κόμματος. Ούτ' ἐπὶ μίαν μόνην ἡμέραν διετέλεσα ὑπάλληλος κατὰ τὴν κυρίαν τῆς λέξεως σημασίαν, ἀλλ' ὠστετέρας τῶν ὅποι δημοσίων λειτουργιῶν (τής τοῦ Καθηγητοῦ καὶ τῆς τοῦ Συμβούλου παρὰ τῷ Ὑπουργείῳ τῶν Ἐσωτερικῶν), ἔμητρον συνεπαγομένης τὴν ὑποκούν πρὸς δικταγάς ἑραρχικῶς προστασίμον. Ὡς Καθηγητοῦ οὖχ εἰσὶ εἰλογορίτες τὰς ἐμὰς γνώμας· διὸ ἀπελύθην δι' ἀνοιμόλογτός λόγους, οὔτε ὅμως ἐπειράθη προστάξαι με τὸ λεκτέον ἢ πρακτέον· ὥσ ἡ Σύμβουλος καλοῦμενης ἐγνωμονώμονα γιαρίς τοῦ ὑρείλην με εἰπεῖν τὰ τῷ Ὑπουργῷ ἀρέσκοντα. Ἐν παῖδιον ἐπιτοῦθεις εἰς τὰ γράμματα ἀποκλειστικῶς, διήγαγον βίου μονήρη μᾶλλον ἡ κοινωνίας, ἡ δὲ βαρυχροὶ τὰς συνανατροφάς ἀπερεπεὶς καθιστά τοὺς με ἀπεμάχρενον· ὥσ δικηγόρος ἔριθεν ὑπὸ, πρόδηλον ὅτι κατὰ τὰς ἐμὰς ἱδέας καὶ γνώσεις τοὺς ἐντολές ὑπερασπίζομαι εὐλογεῖς καὶ ἐντίμως τὴν λειτουργίαν μεταρχόμενος.

'Αμφιβολον ἄρα ὅτι ποτὲ δυνήσομαι συνεπιληφθῆναι ἄλλως ἐργοῦ, καὶ μᾶλιστα τοῦ κυριερνητικοῦ, ὡς τῆς περᾶς ἀδιαχώρη τοῦ με, ὅτι πάν μὲν ἐργον, ὁ δὲ ἐκτέλεσις ἀπ' ἐμοῦ καὶ μόνου ἐξήρητο, εἰς αἰτίον ἡγαγόν περὰς, (οὕτω τὰς ἐμὰς συγγραφάς, τὴν ἀγωγὴν τῶν τέκνων μου καὶ τὴν ἐπὶ τὰ κρείττων διευθύνειν τῶν τοῦ ὁικοῦ πραγμάτων), ἐτεί ἐξ ἐχρησίας μοι βοηθοῦ, οὐ μόνον ἡθονατησα περάναι ἀλλὰ καὶ πλεῖστοις ἐντόνυχν κωλύμασα παρὰ τῶν ἄλλων, ἀποδείξεις δὲ τὰ κατὰ τὴν Καθηγείαν συμβάντα μοι, ὡς δυσαρέστως γενομένω, τοῖς μὲν φοιτηταῖς, διὸτι ἐπιμελεστέροις καὶ χρηστότεροις ἑπειράθην ποιήσα, τοῖς δὲ συναδέξεις, διὸτι πολὺ τούτων διέφερον, τῇ δὲ κοινωνία διότι τὴν πορείαν τῶν ἐν κυτῆ, ἱδίως δὲ τῶν πολιτευμένων, ἀποδοξίμαξων οὐδενὸς ἡμέλουν, ὡς εἰς τὸ μέλλον κρείττους τῶν.
νόν παρασκευάζω αὐτῇ πολίταις. Ἀπέτυχον ἐν πᾶσιν, ἡ
συγχάζει μὲν ὁμοῖς ἡ συνειδήσις.
Πρὸς τὸ δυσχερὲς ἔργον ἐνεχάρρυνε μὲ τὸ ὅπερ ἐμοῦ ἐπὶ
tοῦ οἶκου μου τελεθέν. Τὴν μέροσιν χαρακτήρων ἐπε-
ζήτησα ἐνθύμως. Λαθῶν σύζυγον νεωτάτην ἐκκαθέουσα
tιμέλις, προσφέρθην αὐτῇ ὡς διδάσκαλος καὶ ὑψωτα αὐτὴν
ὅπως θεωρῆ ἑαυτὴν συνέταχτον μοι καὶ ἀπαντὰ τὸν βίον,
ἰσήγορον δὲ σύμβουλον καὶ συναντιλήπτορα. Τὴν ἐργασίαν
eἰς πορισμὸν τῶν τοῦ βίου ἐμὸν ἐχὼν ἔργον, τὴν σύζυγον
ἐδίδαξα ὅτι κλήρος αὐτῆς ἦν ἡ οἰκονομία. Οὕτω ύπερ τὰ
τριάκοντα συμβιοῦντες ἔτη ἔχει ἄγαν πενήντων εὔποροι ἐγε-
νόμεθα. Γεννηθέντων δὲ ἤμιν τέχνων, ἢ τα 'Ἀριάδνη καὶ
ἔγω ἑθερήσαμεν ἡμῖν αὐτοὺς οὐχὶ ὡς κυρίους τῆς οὐσίας
ἀλλ' ὡς διαχειριστὰς πιστοὺς ἀλλοτρίας περιουσίας τῆς τῶν
tέχνων ὁγιοντι, τῶν μικρῶν καὶ ἁσθενῶν ὄντων πρὸ σὲ
θελήματι θείῳ εὐδόκαμεν τὸ εἶναι. Τὰ τέκνα ἀπὸ τῆς βρε-
φικῆς αὐτῶν ἡλικίας ἐδιδάξαμεν τὸ κερδάινειν διὰ τῆς ἐργα-
σίας, διότι καὶ τὸ μανθάνειν αὐτὰ τὰ γράμματα ὡς ἐργασίαν
ἐπικερδῆ ἀμείδομεν διὰ χρημάτων. Οὕτω πρὸς τὸ κερδαί-
νειν ἤιμαθον τὸ οἰκονομεῖν, ἀτε τοῦ ἱδίῳ πόνῳ κερδόσαντος
φεδορένου τὸ προσπορισθὲν χρημάτων. Μεγαλώσαντα ἐδι-
δάξαμεν αὐτὰ καὶ τὰς καλὰς τέχνας μουσικῆν καὶ ζωγρα-
φίκην, ἵνα ἐν ἀνάγκῃ εὐφρωνίσῃ καταργήσει εἰς ἐντυμον βιοπο-
ριστικῶν ἔργον, εὐμενίας δὲ τῆς τυχῆς ἐξακολουθοῦσης
εὐρύσκωσι περπνήν καὶ ἐπαφέλη ἐργασίαν ἀποτελοῦ-
σον αὐτὰ ἀπὸ τῶν ματαίων ἁμα καὶ ἀνακριτῶν μάλι-
ἀχροιῶν τῶν καλλωπισμῶν, δὴ ὅν προδεικνύεται ἡ πρὸς
τὴν διαφόρων ὁδός. Οὐδὲν τῶν θηλέων ἀπεστείλα εἰς σχο-
λεία, ἡ δὲ μήτηρ καὶ ἑγώ, διδάξαντες τὰς ἀρχάς καὶ τὸν
τρόπον τοῦ μανθάνειν, τὸν πόθον τῆς γνώσεως τῶν ὄντων.
ἐν οὕτως διηγείραμεν, ὅ δὲ πέθος οὕτως ἐκάστοτε ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ γνώναι καὶ ἄλλα ὑπεκκαίμενος οὐδεὶς κίνδυνος ὅπως σθενῆ. Οὕτως ἐγένοντο φίλομαθῆ καὶ ὡς εἰπεῖν αὐτοδίδακτα, διότι οὕτω μόνον σπουδαίαν καὶ μόνιμον πάς ἀνθρώπος πορίζεται τὴν μάθησιν. Ὡς βέλτιον οἶκονομεῖ καὶ ἐπιμελέστερον φυλάττει ἐκκατοστά διὰ τῶν έαυτοῦ προσεπορίσθη πόνων, εὐκολότερον δὲ δαπανᾷ ἀ παρ' ἄλλων ἐτοιμα εὕρει, οὗτοι καὶ δια τῆς ἔξω έαυτοῦ μαθήματε μοιμώτερα μενώσιν. Επιμελέως ἐπεστάτησα ἐνα βιβλίων χρησίμων τὴν ἀνάγνωσιν ὁνήματιν εὐρίσκωσιν, ὥστε τοῦ ήθους ἀπαξ ὑποθέλοντος τοποθητοῦμεν ἀναγνώσεις ματαίας, ἦττον δὲ μάλιστα μυθοτορμητῶν καὶ ἄλλων ἐπιθέσεων διὰ τὰ κήθη βιβλίων. Ἐν ἐνι λόγῳ καθιστότητα αὐτὰ πρὸς τὸ ἐπὶ πάσιν αὐτοδιοικεῖται ἐν τῷ βίῳ καὶ αὐτορχεῖν.

Οἱ πολλοὶ ἵσως νομίζουσιν ὅτι τοιαύτη ἀνατροφή παρέχει τῇ Διαλύδη καὶ ἐμοὶ πλείστοις φροντίδας καὶ πόνον ἀπειρον. Ἀπατώνται, οὕτως ἡ γυνὴ καὶ ἐγώ εὑρομεν εὐκολότερον τῆς τοιαύτης μεθόδου. Οὕτως ὁ άικος ἡμῶν παρίστησαν ἀλήθη κυψέλης, οἱ πάντες ἐργαζόμεθα, οἱ πάντες καρποφόρουμεν τὸ μέλι, τὸ γλυκάνθον ἀπάσας ἡμῶν τὰς ἡμέρας καὶ ὄρας. Παραδείστες ἀρμονία ἀπὸ πρωίας μέχρι βαδείας νυκτός ἐν τῷ οἶκῳ ἡμῶν βασίλευει καὶ η σύνοις οὐγεία ἀπαντάς ἡμᾶς εὐθύμους διατηρεῖ, ἐρ' οἷς δοξάζομεν καὶ ὑμνούμεν νυχθημερὸν τὸν δοτήρα πάντων τῶν ἀγαθῶν ὄν ἀπολαύσομεν.

Καὶ ταῦτα μὲν διὰ μόνης τῆς ἐν ἐμοὶ θελήσεως κατωρθώσατι, ἐν δὲ τῇ πολιτείᾳ μόνον τῆς διὰ τῶν πολλῶν συναντιλήψεως δυνατόν κατορθώσαται τὰ καλά, οἱ δὲ πολλοὶ οὕτως οἱ διδάσκαλοι εἰσὶ καὶ ὁ κλήρος, ἀλλ' εἰ ἐγώ εἰς ὄν διδάσκαλος' κατεδιώχητην καὶ ὑθρίσθην, τί ἄρα προσδοκάιν
δύναται οἱ ἄλλοι ὅμοιοι ἐπιχειρήσοντες, μᾶλκατα δ᾽ ἐὰν ὑπ᾽ ἀναγκῶν συνέχασθαι; Ὅροι τῆς διαφθορᾶς παρασύρει καὶ αὐτοῦς τοὺς φύσει μὲν καλοὺς κάγαθους ἀτόλμους δ᾽ ὅπως μετὰ ἥρροις ἀντιστάσεως.

Εἰστ' ἐκαλούμην έγὼ δ᾽ ἀπεφάσιζον λαθεῖν μέρος εἰς τινὰ Κυδέρνην, παντὸς ἄλλου κλάδου ήθελον προτιμήσει τὸ Θρουργεῖον τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς δημοσίας Παι- δεύσεως τὸ ὑπὸ πάντων τῶν πολιτευμένων περιφρονούμε- νον καὶ ὡς τὸ ἐσχατόν τῶν ἑπτὰ θεωρούμενον, παρ᾽ ἐμοῦ δὲ λογιζόμενον ὡς τὸ πρῶτον τῶν πάντων, διότι εὐκαρπίως καὶ ἡ εὔθυμιον καὶ ἡ κακοδαιμονία οὐ μόνον τῆς ἐπευθέρας Ἐλλάδος ἀλλὰ καὶ τοῦ ἔλεος ἐλληνικοῦ.

Πλὴν καὶ ἐτέρα, ἡ πασών ἐσως μεγίστη δυσχέρεια. Ὅπως ἐπενεχθῇ βελτίωσις εἰς τὴν παῖδευσιν καὶ τὸν κλή- ρον ἀνάγκη χρόνου μακροῦ δὲν, ὡς ἔχουσι ζῷον τὰ πράγματα, ἀδύνατον εὑρεῖν τὸν κληρονόμον πρὸς τὸ ἔργον Θουργεῖον.

Ἀλλὰ περὶ τούτων ἀπάντων καὶ εἰς ὑστερον σκεπτέον ὅτε καὶ εὐθετῶτερος ὁ χρόνος εἰπότε μοι γένητι πρότασις πρὸς ἀναδοχὴν Θουργείου. Ἐπὶ τῇ ὑποθέτει ἐμώς ταύτη, ἡν ἐμοὶ ὡς λίαν ἀμφίβολον, διότι καὶ τὸ ἀτεχνώτερο τοῦ ἐμοῦ χρακτήρος οἱ τῶν πραγμάτων τῆς Ἐλλάδος κρατοῦντες γινώσκουν καὶ τὸ ὑπὸ οὐδένα δέχομαι ἐπὶ πραγματικής τοῦ κατ᾽ ἐμὲ σκοποῦ συμβεβηκόμενο, ἡλίκιον θόρυβον ἑγέρει κατ᾽ ἐμοῦ ἡ πολλὴ τῶν κακῶν σπέιρα ἡ οὐδ᾽ ὡς ἀπλοὺν κακοσκοτὴν τοιαύτα διδάσκοντα ἀνεχθεῖσα με;

28 Ἰανουρίου 1879. Σήμερον πρῶτας ἔτεκεν ἡ θυ- γάτηρ μου Χρυσής Γ. Μιστριώτου νυν ὡς ὁμομάσημεν ἀπὸ τοῦτο Νικόλαον. Ἐγώ εἰμί κατ' ἑαυτὸ μακροθυμητικός, εἰδε δὲ κα- τασταθῇ ἐφαρμιλλός τοῦ πατρός του.

20 Φεβρουαρίου 1879. Ἡ κακία ἐπιτυγχάνουσα
Ετι μάλλον ἐπαίρεται καὶ παραδίδοται τῇ ἁμαρτίᾳ κυλιο-
μένη ἐν τῷ βορόδρῳ τῶν σωματικῶν ἡδονῶν ἐξαδύνατοσυκαὶ
δὲ ἐνα ἡπανονήσῃ τῷ ὰφος τῆς ἁρετῆς ἰδωρεῖ αὐτήν ὡς ἀν-
tικείμενον τῆς λατρείας τῶν μαρτών. 'Ἡ ἁρετή ὡμοὶ δυσ-
παραγοῦσα ἀνατείνεται τῶν νουτῶν πρὸς τὸν Θεόν, ἀπὸ τοῦτου δὲ
νέας ἁρύτετα δυνάμεις πρὸς ἐγκαρτέρησιν ἐνα ὑπομείνῃ τοῦ
(curl τὰ κακὰ, παρατενακεῖται δὲ, ἐκατόν καθαίροσα
τῶν μολυσμῶν, πρῶς τὴν μέλλουσαν μακαρίστητα. Οὕτως
ἐν τῷ χρόνῳ ἡ κακία καὶ ἐπὶ μόνῃ τῇ ἴδει τοῦ θανάτου τρο-
μάζει, ἡ ἁρετή ἐπιπεδεῖ τὸν θάνατον ὡς τὸ μέσον ἰδ’ ὦ,
λειμαμένη τῶν ὄρεσ τῶν δεσμῶν καὶ τῶν ταλαπωριῶν τοῦ ἐπὶ
γῆς βίου, ἐμπακτισθήσεται ἐλη τῇ πηγῇ τοῦ ἀγωθοῦ, τοῦ
ἀληθοῦς, τοῦ καλοῦ.

"Ον χρόνον ἐπακνή ἡ ἡμιμάθεια, ὅπως προσκαγγῆ ἐκα-
tήν εἰς ἐπικερδὴ θέσιν, διὰ βολιουργίας καὶ ποταμῆς πρὸς
τοὺς κρατοῦσας κολακείας, τοῦτον ἐκακνή ἡ ἀληθῆς ἐπι-
stήμις εἰς κράτουν ἐκατέρ. Ἐκ τούτου οἱ μὲν ἡμιμαθεῖς
εὐδοκιμοῦσι καὶ προάγονται, οἱ δὲ ἄληθεῖς ἐπιστῆμονες εἴτε
λησμονοῦνται, εἴτε παραγκωνίζονται.

Πάτα Κυθέρνησις πρὸς τὴν ἡμιμάθειαν συμμαχοῦσα σχο-
πεῖ πρὸς τὸν διστομητισμὸν. Πῶς γὰρ οὕ; Συμμαχεῖ πρὸς τὸ
ψευδός, πρὸς τὴν ἔλευθερίαν μόνη ἡ ἀλήθεια ἀγέι, ὡς καὶ
τὸ ἀψευδῆ εἶπε στόμα: «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ
ἀλήθεια ἔλευθεράσει υἱός αὐτῆς». Ἀλλὰ καὶ δείκνυν διὰ τῶν
γινώσκοντα τὴν ἀλήθειαν μὴ δυνάμενον δὲ πρᾶξαι αὐτήν.

"Ὁ ἄγλος περιποιεῖ τὴν ὑπὲρ τῶν ἀληθινῶν αὐτῶν συμ-
φερόντων κοπίοντα, τιμῆ δὲ τοῦντιν καὶ γεραίρει τῶν
θωπείας ἔκπατούντα αὐτὸν ὅπως τὸν δουλώσῃ.

"Ολιγὴ ἐπιστήμη μικρόνει ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, πλειοτέρα
δὲ ἐπανάγει πρὸς τὸν Θεόν.
Ἐν πάσῃ ἄλλῃ πολιτείᾳ δέδοται τῇ ἡμιμαθείᾳ ως κεντημένον δικαίωμα τὸ ἀποζήν ἀπὸ τοῦ δημοσίου ταμείου.

Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ πληροῖ μοι ἀπασχολοῦ τὴν καρδίαν, ὡστε οὐδ' ἐλαχίστη ἐν αὐτῇ θέσις μένει ὅπως εἰσχωρήσῃ οἱ τῶν ἀνθρώπων φόβοι. Λέγων ἐν τάσῃ περιπτάσει τὴν ἀληθείαν καὶ ἀδιαφορών ἀν αὐτῇ προσκρούσῃ εἰς τῶν ἵγχυρών τῆς ἡμέρας τὰ συμφέροντα συγχάσις ποιοῦμι καὶ τούτους ἐχθρούς, ὅποταν ὅρμος ἐπέλθῃ τούτους τροπὴ τῆς τύχης, γινώσκουσιν ὅτι ἐν ἑμοὶ εὐρήσοντο τὸν ἐννεμοὺς ὑπερασπισθήν, τὸν πιστὸν παρήγορον φίλον, τὸν πρόθυμον ἀντιλήπτορα.

Οὕτως ἐν πολλαῖς περιστάσεσιν εἶδον τοὺς πλείστους τῶν ὑδριστῶν μου προσελθόντας μοι ἐν μετανοίᾳ δι' ὅσα κατ' ἐμοῦ ἐσχεμώρησαν, εἶπον ἡ ἐγραψαί. Ἰσχύστατε μὲ κατειδωξάν, ἀτυχήσατε, ἡλέχα καὶ κατὰ δύναμιν προστάτευσα. Ὅμως ἐποτέ τινα ἐξεδικήθην κακῶς ποιήσας, τὸν λόγον δὲ τούτου ἐνεκεν ἐν ὑπομονῇ πάντα κατ' ἐμοῦ διαγμόν ἐρέω, ἀτείχον ἐμοῦ τὴν συνείδησιν καὶ διότι ἀπὸ τῆς μακράς μου πείρας ἐδιδάχθην, ὅτι πᾶν κακὸν ὁ μοι ἐπηλθὲν ἐτράπη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ διὰ γράμμου πρὸς τὸ ἐμὸν ἀγαθὸν.

Οἰκτείρω τοὺς κακοῦς καὶ εὐπραγοῦντας, ἐμαυτὸν δὲ καὶ δυσπραγοῦντα μακαρίζω.

Ἄδυνατον τῷ κακῷ καὶ νοήσαι ἡλικίαν γαλήνην τῇ φυχῇ πορίζει ἡ ἡτυχεος συνείδησις.

Μισῶ, ναὶ μισῶ τὴν κακίαν τῶν κακῶν, οἰκτείρω ὅμως τούτους, ὀχῦρὶ δὲ καὶ μισώ.

Συκοφαντόμενος καὶ διωκόμενος ἐνόχα τὸ ὄψις καὶ τὸ παρήγορον, τῶν θείων λόγων τοῦ Κυρίου μου «Μα...» καρίοι ὅταν ὑπειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἰπωσι πάν δυνηρὸν ὧ ἡμα καθ' ὑμῶν μεμονένοι ἐνεκεν ἐμοῦ».
Πολὺς ο Πόνος διὰ τὴν συκοφαντίαν καὶ τὸν διωγμὸν, ἀλλὰ καὶ ἡ πικρία τούτων γλυκύθυμος ἦστιν. Οὕτω καὶ τὰ πικρὰ φάμακα θεραπεύουσι τὴν νόσον.

Τῶς αἱ ρυσκικὶ ἐπιστῆμαι διδοῦσι τὸν λόγον τῆς τῶν πικρῶν φαμάκων ἐπὶ τοῦ νοσοῦντος σώματος ἐνεργείας, οὕτως ἡ εὐσέβεια φιλοσοφία ἡ ἐξηγεῖ τὴν ἀπὸ τῶν ἀτυχημάτων προσγυμνομένην τῇ ψυχῇ ὁφέλειαν.

'Εν κακῇ καὶ διερθαρμένῃ πολιτείᾳ τοὺς χρήστον ὡς ἄρχεται τοὺς λογίζονται.

Οἶμοι! ἄχρηστος ἐγὼ ἀκμαίας ἐτέρων ἡ δύναμις!

'Αγρηστὸς τῇ πατρίδι νῦν μάλιστα ἦτε, γνώστος ἐν Εὐρώπῃ δὲν, καὶ συναδέλφους ἐν ταῖς εἰσπορεύσασιν μὲ ἀκαθαρσίαις ἔχων τοὺς ἐπιστημοτάτους τῶν θυμόντων τὰς τύχας τῶν ἐσπερίων ἔθνων, ἡδυνάμην ἀποτελεσματικῶς ὑπηρετήσατε τῇ πατρίδι. Ἐπηρήσατε νῦν, ὡς μεγάλα τῆς Ἑλλάδος συμφέροντα ἠπατοῦσιν ἐνέργειαν δραστηρίων καὶ λόγων πολιτικῶν πείθοντα. Οἶμοι! Ἡ ἐμὴ θέσις σικτρὰ καὶ ὑμεῖς νῦν ἀλλοιμεία προσβεβηκέτε εἰς στήλην, δρῶτε δὲ τὴν μητέρα πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν υἱὸτος ὑδρικομένην καὶ μὴ δυναμένου βοηθῆσαι αὐτῇ.

20 Μαρτίου 1879. Οἱ πλείστοι ἐρωτώσι τὴν σὴν περὶ τινὸς γνώμην ὅπως ἀκούσωσι τὴν ἑκατὼν.

Ἐστερημένος πολλῶν δῆλων τῆς φύσεως εὐδοκίμησα ἐν τῷ δικαγωγικῷ ἔργῳ ὡς λέγων πάντοτε τάληθλ, ταῦτα ὀν βραχυλογία δικαγωγοῦν καὶ ἄγορεύων διὰ τῶν νόμων ὑποστηρίζων. Οἱ δικασταὶ τῷ εὐθές τοῦ χαρακτήρι τοῦ μακρὰς πείρας γνωρίσαντες πιστεύουσι μοι τοὺς λόγους. Τὸ ἰσχυρασθεί καὶ στραφοδικεῖν ἐστίν ὑδρίζειν τὸν δικαστὴν ως μορφὸν καὶ εὐσπάθητον.

13 Απριλίου 1879. Υπάρχει τις συμμορία εν
'Αθήνας ἐκ παντὸς τρόπου τὴν Ἑλλάδα λυμαίνομενή, πρωτοστατεῖ δ’ ἐν τῇ συμμορίᾳ ταύτη ἄνθρωπος δασίς, ἀμα-
θέστατος ὄν, κατάρθωσιν ἦν θεωρηται σπουδάς, παρά-
tινων δὲ καὶ αὐτοῦ ἀμαθεστέρων σοφὸς ἱστορικός, διότι ἡ-
κιστολλέκτης ὄν συναντώλευσεν ὅπως ὅπως τι ὅπερ ὁνόμασεν
ἱστορίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ ζήνους. Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος ὁ δὲ εὐ-
δοκιμεῖ πρὸς τὸ ἐξαπατάν καὶ ὃτι οὕτω δυνήσεται οὐ μι-
κρός να προσπορισθῇ ὡφελείας ἄγορεύων, ἀλλὰ πάταν ἡμέ-
ραν τεχνάζεται τι καὶνόν. Οὕτω πέρυσι πολλὰς μαρτάδας
δραχμῶν κατεθρόξυσεν ἀνάλαβων τὴν προμηθείαν πολε-
μορδίων καὶ ἀνθρακας ἀντὶ πυρίτικους προδέλψας, ὡς πο-
λὺς καὶ ἐν τῇ Βουλή ἐγένετο λόγος: οὕτω καὶ ἐπὶ ἐσχάτων
dιενοχῆν ἦν καὶ ἄλλον τρόπον ἐκμεταλλευθῆ ἡν ὁριστέ-
νειν τῶν εὐπίστων ἐπινόησας ὅπως συντήκη κεντρικὴ
tινα ἐπιτροπεῖαν τῶν ἐκκαταξιοῦ Ἑλληνικῶν Συλλόγων
καὶ πρὸς τοῦτο συνεκάλεσε τοῦτος εἰς 'Αθήνας. Καὶ δὴ
συνήλθον τὴν 25 Μαρτίου εἰς Συνέδριον, διελύθη δὲ τοῦτο
τὴν 9 Ἀπριλίου. Τρεῖς τῶν Συλλόγων τούτων ἀντιπρο-
σωπεύσας ἐγὼ ἐνομίσα χρέος ἐμὸν ἔνα τὴν ἐπομένην λογο-
dοσίαν ἀποτείνων πρὸς τοὺς ἐντολεῖς μου.
Πρὸς τὸν ἐν 'Αλεξανδρεία Ἑλληνικὸν Σύλλογον
«Σέραπειον», τὸν ἐν 'Αθήναις Κυπριακὸν Σύλλογον «Ζή-
νανα» καὶ τὸν ἐν 'Ραφεστόφ «Θρακικὸν φιλελεκτικεύτικον
Σύλλογον».
Τιμηθεὶς τῇ ἐντολῇ ἔνα ἐκπροσωπήσω ὑμᾶς ἐν τῷ
συγκροτηθέντι ἐν 'Αθήναις Συνεδρίῳ τῶν Ἑλληνικῶν Συλ-
λόγων, ἐδέχθην κυρίως, διότι, ὑποτευόμεν ἐνεργείας, ἀς ἐν
συνειδήσει ἀπεδοχισμάζων, ὀφειλόν πλησιέστερον νὰ ἐξακρι-
βῶσο τὰ μελετώμενα καὶ ἐγκαρτηθῆναι, ὅπως ἀκούσθη
τοιλάχιστον καὶ τὶς φωνὴ διαμαρτυρήσεως, διότι βέβαιος

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ημην ἐκ τῶν προτέρων, ὅτι ἐν παντὶ ζητήματι σπουδαίω ἐμελλὼν μειονοψηρήσαι.

Δυστυχώς ἀπὸ τῆς πρώτης συνεδρίασεως αἱ ἐμαὶ ὑπό- νοιαι ἐπηλήθευσαν. Πλειονοψηρία ὑπήρχε προκαταρκτι- κῶς ἐσχηματισμένη ἐξ ἐκείνων οὓς κοινὸν συνεδρίασα φρόνημα, ἐφ' ὃ ἐποιήσε καὶ ἦν ὑποψηρία αὐτῆς, τοσοῦτοι μὲν Σύλλογοι συνεκληθησάν, ὡστε ἐστὶ ἄγνωστοι ἔτι τινῶν ἀντιπρόσωποι, κἂν ὁμοφώνως ἄπαντες τῇ γνώμῃ τῶν γνω- στῶν ἀντιστατεῦοντο, μὴ δυνηθῶς ἐν μεταβάλωσι τὰ ὑπ' ἐκείνων προσεκεμένα. Οὕτως ἀπὸ τῆς πρώτης τοῦ Συνεδρίου συνεδρίασεως ἀπερεισθή ὅπως πάσιν νεωτί προσ- ελήφθων Σύλλογος ἀπεκλεισθῆ, μειγν. δὲ στριτικῶς ὁ μονομε- ρῶς συνταχθεὶς κατάλογος. Οὕτως ἀπεκλεισθῆσαν οὐκ ὁλί- γοι τῶν σπουδαίων, εἰ καὶ τὸ κήρυγμα ἐγένετο πρὸς ἄπαν- τας τοὺς ἑκαστοχοῦ Εὐληπτικοῦς Σύλλογος.

Ὑπέρ ἰδέαις ὅτι τὰ πάντα ἦσαν προπράξωσεω- σμένα ἐξω, ἦσον ὅτι καὶ τὸ στριτικὸν προεδρεύον ἐξελέγχθη διὰ ψυχροδελτίων ἐτοιμῶν, ἔν οἷς ἀναλοιώτως τὰ αὐτὰ ἐφέροντο ὑδόματα καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν, ἐδόθησαν ὅ- ἐπὶ χειρὰς τὰ ψυχροδέλτια ταῦτα πάντα τοῖς μέλεσι πλήρω ἐμοὶ καὶ ὁκτὸ ἄλλοις τῶν ἀμυντῶν, οἵτινες ἐνορμίσαμεν ὅτι εἰδότες γράφειν καὶ τὸν μετασφιῶν τὸν κόσμον ποιεῖν τὸν συντάξων ἐν ψυχροδελτίων μηδέποτες φεύγουσιν, ἐδυνάμεθα ἵνα ποιήσωμεν τὰς ἀρχαιεσίας ὡς ἐκάστῳ ἥμων κατὰ τὴν ἑαυτοῦ συνει- δησίαν ὑπηγορέωτο.

Τοῦ δὲ στριτικοῦ προεδρείου καταρτισθέντος οὕτως, ἐδει σχηματίσαι τὰ τμήματα εἰς ταξινόμησιν καὶ προεργασίαν τῶν ὑποδηληθηθημένων τῶν Συνεδρίων προτάσεων. Καὶ τὸ τὸ ἔργον ἦν ἑτοιμο, διότι παρουσιάθη ἦμιν ἐν πάντας ἡ- τῶν μελῶν κατανέμησις εἰς ἐξ τμήματα· ἐπειδὴ δὲ τινὲς
τάν ἐν Ἀθήναις Συλλόγων ἐξελέξαντο οἱ μὲν ὄκτῳ, οἱ δὲ ἔξι καὶ ἄλλοι τέσσαρες ἀντιπροσώπους, οὗτοι ἔσσον ἂν ἦσαν περιελήφθησαν ἐν τοῖς τμῆμασιν ἐν ὃς κατὰ κεφαλήν ἐθύθη ψήφος, εὶ καὶ κατὰ τάς ψυφοφορίας ἐν τῷ Συνεδρίῳ ἐκα-
ς τοῖς Συλλογικοῖς μίαν μόνην ἐξέφερεν ὅσοι καὶ ἂν εἶχεν ἀν-
τιπροσώπους. Οὕτω δὲ καὶ ἐν τοῖς τμῆμασιν ἐπεκράτησαν ὁι μεμυκμένοι.

'Ἀπέναντι τοιούτων μηχανημάτων, ὥν εὐτυχῶς καὶ πάντες ὅσοι ἀμερόληπται ἀντελήφθησαν, ὥσπερ ἦν αὐτῶν ἤσαν ἕνα κάγω ἀποχωρήσα τοῦ Συνεδρίου, ὥς τινες συνάδελφοι ἔδωκαν μοι τὸ παραδείγμα, ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ ὅπερ εἰσό-
ποιήσω ὑμᾶς, ὅπως ἄντ' ἴμοι ἄλλον ἐκλέξητε ἀντιπρόσωπον ἄν ἐμείνεις, ἔσογον διὰ γνώμης μεῖναι μὲν ἐν τῷ Συνεδρίῳ ἀποσχεῖν δ' ἄπλως τῆς ἐν ἐν τὸν τμήματος κοινονίας ἐνθα, χωρὶς τὸ ἑρωτήσα τὴν ἔμὴν γνώμην, κατὰ τ' ἅπα-
τόσον μὲν τῶν συντεχνῶν τῶν πίνακα, κατετάχθην.

Τὰ τμήματα ἵστα ἐκατόν ἐργαζόμεντα ἐξέλεξαν ἀμέ-
ς Προέδρους, 'Ἀντιπροέδρους, Γραμματεῖς, Εἰσηγητὰς καὶ εἰ τ' ἄλλο αξίωμα ἔδοξε τοῖς ἐπιθυμοῦσι τοιούτοις, εἴσα
δὲ συνέταξαν ἐκατόν ἐκλέξιν ἢν ὑπεξάλει τῷ Συνεδρίῳ.

Δὲν τέλος ν' ἄρνησθ' ὅτι ἐν ταῖς ἐκλέξεσι ταύταις εἰ καὶ
ὡν ἑξῆ πάντα, πολλὰ ἔμοι καὶ σπούδαια, ἦσαν τὰ καλά,
ὅσα ἔμοι καὶ ἂν ἦσαν ταῦτα ἐμελεῖαν ψηφισθέντα ν' ἄπο-
θοσι κακά, τούτο μὲν, διότι καθ' ὑπέρθαν, τῶν ἐν τοιοῦ-
τας Συνόδους συνήθους ἐπιχειρουµένων, ἐπελαμβάνετο ἐρ-
γων ἀνοικείων τῷ Συνεδρίῳ τῶν Συλλόγων, τούτῳ δὲ, διότι
ἐσκόπει, καὶ δὴ διὰ τῆς ἐπιψηφίσεως ἀπεδείχθη ὅτι σκο-
πεῖ, ἔνα εἰς ἑαυτό ἐπικεντρώθη πάσαν ἐνέργειαν, πάντα
πόρον, πάσαν διεπίσην ὡς καὶ πάντας πόρου τὴν διάθεσιν.
Καὶ δὴ πρὸς τὰ ἔργα ταῦτα κατέστησεν ἐπιτροπεῖαν, καθ'
ον τρόπον κατέστησε και τό προεδρεύον αὐτοῦ, ἕνα ἐκλέγη οὐς ἀπάξεται διδασκάλους, πέμπῃ ἔκαστον ὅπου ἄν βουλήται, παραδέχεται καὶ ἔκδεδη βιβλία κατ᾽ ἐγκρίσειν, εἰσφέρει ἐκπαιδευτικὸν καὶ παιδαγωγικὸν σύστημα οἱον αὐτῷ συμφέρει, τὰ συλλεγθήσομενα χρήματα δαπανᾶ κατ᾽ ἀρέσκειαν καὶ ἐν γένει ἀποθῇ ἐν χρόνῳ βραχέω εἰδικῶν καὶ τοῦ τῆς ἐλευθερίας Ἑλλάδος ἱστορότερον καὶ ὅλως αὐτοκράτορ ύπογραφεὶν ἐκπαιδεύεσσως διή τέ τι ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος ὥς καὶ διὰ τὰ ἐκτὸς κυτής διὰ τῶν Συλλόγων καὶ τῶν ἀδελφοτίτων συντρόφοι μεν καταστήματι, τὴν νέοτητα κατὰ τὰ σκέψει αὐτῶν πολιτικά καὶ ηθικά δόγματα ἀνατρέφον καὶ διαπλάττον, ὡς ὁ δυτικὸς κλήρος κατώρθωσεν ἐν τῇ τῆς Ἑσπερίας χώρᾳ, ἐνθα βλέπομεν τις ἐν σωφρονότας κυδερνήσεις τῆς Γαλλίας καὶ τοῦ Βελγίου ἐναγωγώς προσπαθήσας ἐποιεῖσθαι τὴν νέοτητα ἀποστάσει τῶν γαμφών ἴησουσικῶν ὑνύχων τῶν συρρήγοντων αὐτῶν.

Ἀναλογισάμενος λοιπὸν σιὰ κακὰ θέλουσι προέλθει ἐκ τοιούτου ἄγαν συγκεντρωτικοῦ συστήματος διευθυνομένου καὶ τοῦτο ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἧκείον καὶ ἀνθρώπων, οὐς στερεοτύπως ἄρα τοίς ἀυτῶν κατώτατο ἐπιλαμβανομένους τάσης ἐπειρήσεως, εἰτε εἰρήνης καὶ χρόνου χρηκούσης, εἰτε εἰς πολεμικὰς αὐτοσχεδίους προπαρασκευασμένας ἄναγκης, καὶ ἐν γένει μὴ ἀφίνοντας νὰ διεκρύγῃ ὁτῶν χειρῶν αὐ, τῶν ὑπὸ τῶν οἰκοδομοῦσι αὐτοῦ ἦμερος ἔχουν πρὸς τὰς τύχας τοῦ ἰκανοῦ ἀντικείμενος ἤθους, τοῦ πανταχιοθεν πολεμούμενον καὶ ἐπιθετολογομένου, καὶ ὅτι οὕτως τοιούτωι αὐτοὶ ἄρα ἐκκηριαστὶ τὸν ἐλληνισμὸν ἕνα ἐν ἐλευθερίᾳ ἀνδρωθή συλλαμβάνουσι, σπάνα ἐπείους καὶ ἐν πολλῷ πολλῷ πλεῖστῳ τούτῳ, ἐγὼ μὲν μετὰ παρρησίας.
κατά τήν συζήτησιν διὰ τοῦ λόγου ἐπολέμησα καὶ κατεψῆφισα, ὑμᾶς δὲ τοὺς ἑντολεῖς μου μετὰ πεποιθήσεως τα — ραινώ ἐν ἀποκρύψει τά μέτρα ταῦτα, ἐκτὸς ἓων προτιμάτε, ἀποδιάλυτας τὴν ἐλευθερίαν, τὴν κρίσιν, τὴν πάσαν ὑμῶν ἐνέργειαν νά γίνητε πειθήμοι ὑπηρέται τῶν ἀνομολογητῶν μὲν ὑμῶν, πάντως ἕως ὅταν ἐκδηλωθῇ δυσκαταγωγίαν σχοινίων εὐαφίμου τινὸς ἐν 'Αθηναῖς ἐθερμούσις ὑμᾶς καταστήσαντες αὐτὴν ταμίαν ἀνεξέλεγκτον τῶν χρημάτων ὑμῶν, διευθυντὴν ἀπόλυτον τῆς ὑμετέρας διανοίας, κατηχητὴν δὲ καὶ ἀνατροφέα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος τῶν τέκνων Σας.

Οἱ λόγοι οὗτοι ἔφαγον μὲ ὅπως καὶ τῶν ἐκδρομῶν καὶ τῶν συμποσίων μη κοινωνήσω, κρίνων ὅτι τὸ βιβλεύεις ἐν τοιαύτῃς περιστάσεις ἴνα μία ἐκτὸς ἕως τὴν ἐλληνισμόν.

Τὴν ἐλευθερίαν ἡγάπησα πάντοτε καὶ πάντα ἀνθρώπων ἀθωμίων ὑπεύθυνον, δι' ἑνός ἀναθήματος καλῆς ἀκολούθησαν τῆς ἑαυτοῦ ἐλευθερίας· μένον τὸν ἐν τῇ δουλείᾳ κατ' ἀνάγκην εὑρισκόμενον ἀνεύθυνον ἐχω δι' ἑτέρου ἀντίκημα αὐτῶν ἡ δεσπότης ὁ τοῦς ἱδρώτας τοῦ δούλου καρπούμενος, τὸν ἐθελοδούλου ἕως πάντοτε κρίνων ἐξίον τῆς τύχης εἰς ἕως ἑαυτὸν ἐκουσών ὑπέδαλεν.

Πιστεύων ὅτι ἔξετροσώπησα ἄνδρας ἐλευθέρους πολλὰ μὲν καλὰ διὰ τῆς ἐλευθερίας αὐτῶν ἐνέργειας πράξεως, πλείονα δι' εἰς τὸ μέλλον δι' αὐτῆς δυναμένους νὰ πράξωσι, προσδοκῶ δι' ἔλεγον δικαιοῦντάς τις ἔμοις ἐλπίδας μὲροῦ τὸ παράπαν δεχόμενοι ἕνα τὸ παλάντεια καὶ τὴν βουλήν ὑμῶν ὑποδιάλεγει εἰς τὴν διάθεσιν ἀνθρώπων, ὅτι τὴν διαχείρισιν ἀδυνατεῖτε νὰ ἐλέγξητε τοὺς δὲ σκοποὺς ἐπιτυχῶς μακρόθεν νὰ ἐφορεύσητε.
Πρὸς τὸν Ἀξιότιμον Κύριον Ν. Σαρίτσολον
Διδάκτορα καὶ Καθηγητὴν τὰς Νομικὰς.
'Αξιότιμε Κύριε,

Τὸ προεδρείον τοῦ Ἑλληνικοῦ Συλλόγου, «Σεραπεῖο», ἐγκαίρως ἔλαβον τὴν κατὰ Ἀπρίλιον (π. ἐ.) ὑμετέραν ἐπιστολὴν, ἐν ηῇ ἐξεθήκητε αὐτῷ μετὰ λόγου τὰς ὑμετέρας ἐνεργείας κατὰ τὴν ἐν Ἀθήναις συγκροτηθεῖσαν Σύνοδον τῶν ἀπανταχόων Συλλόγων, δὲν ἡδυνῆθη δυστυχώς ἐγκαίρως νὰ ποιήσῃ τὴν ὁρείλομένην ὑμῖν ἀπάντησιν, καὶ ἐκφάση ὑμῖν τὰς εὐχαριστίας του· τὸ μὲν, διότι ὁ Πρόεδρος τοῦ «Σεραπεῖο», Κύριος Π. Ροδοκανάκης ἦτο ἀπός, τὸ δὲ, διότι αὐτῆς ὁ Σύλλογος ἦμων εὐρίσκετο εἰς ἀνοιμάλους περιστάσεις, εὐτυχῶς ἦδη διασκεδασθείσας.

Οὐχ ἦττον ὡς, ἀν καὶ βραδέως, τὸ Συμβούλιον, τοῦ «Σεραπεῖο», καὶ δι' αὐτοῦ ἀπαντά τὰ μέλη δράττονται τῆς εὐκαιρίας ὅπως ἐκφράσωσιν ὑμῖν τὰς θερμὰς εὐχαριστίας τῶν διὰ τὴν προσθήκην, μεθ' ἡς εὐγενῶς πάνω, ἀνεδέχθη τὴν ἐντολὴν νὰ ἐκπροσωπήσητε ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει τῶν Ἕλλ. Συλλόγων τὸ «Σεραπεῖον» τὸ Συμβούλιον αὐτοῦ ὡς καὶ ἀπαντά τὰ μέλη παραδεχόμενοι καθ' ἐλοκληρίαν τὰς σκέψεις ὑμῶν, καὶ τὸν τρόπον τῆς ἕλευθερας καὶ μετὰ λόγου συζητήσεως, μεθ'/ ἡς ὑπεστηρίζατε τὴν ἀνεξάρτησιν τῶν ἐκκαταρχοῦ Ἕλλ. Συλλόγων, φρονοῦσιν ἐπίσης ὅτι πνευματικὸς μόνον σύνδεσμος πρέπει νὰ ύπάρχῃ μεταξὺ τῶν ἐκκαταρχῶν Ἕλλ. Συλλόγων, ἕλευθερα δὲ καὶ ἀνεξάρτητος ἕνας ἐκάστου ἡ ἐνεργεία.
'Επι τούτος σπεύδουσι να ἐκφράσωσιν ὡμιν, δι' ἡμῶν τὰς θερμὰς εὐχαριστίας τῶν μεθ' ὧν δικτυλούμεν κλπ.

'Εν Ἀλεξανδρείᾳ 4/13 Ιανουαρίου 1880.

'Ὁ Πρόεδρος
Α. ΣΤΑΜΕΛΗΣ

'Ὁ Γραμματέας
ΑΡΙΣΤ. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

6 Μαΐου 1879. Πολλοὺς οἱ κλέπται ἐφεύρον τρόπους τοῦ κλέπτειν. ἔκάστη δὲ τῶν τρόπων ἔδωκαν ἔδοται εἰς Εὐρώπην ὄνομα· οὕτω τό νολ κλαμείν, τό νολ au bonjour, καὶ πλείστα ἄλλα, ἐμέλλετο ἐμοὶ τῇ ταλαίνῃ Ἐλλάδι, ἐπὶς ην αὐτῇ ἐφεύρεθ᾽ ὁ τρόπος τοῦ κλέπτειν διὰ τοῦ προσχήματος τῆς πυλοπατρίας. Τούτων ὑμοὶ ξων αὐτόν αὐτὸν νολ au patriotisme ἢτοι υἱὸν τρικλοπείας, πεποίθα δὲ ότι ἐπικρατήσει τό ὄνομα τούτο ὡς ἐπεκράτησαν ἀπὸ τίνος χρόνου καὶ ἐγενικεύθη τό ὅπερ ἔμοι δοθήν τῇ ἐπαφίᾳ τοῦ ἀρουρήματος θαυμάσμου τοῦτεστι τῶν ἡμερῶν ἀλληλεπικυρούμενων, περὶ δὲν πολλάκις ἐποιησάμην λέγον ἐντάθα.

16 Μαΐου 1879. Μέλλων μετ' ἀλίγας ἡμέρας ἀπελθεῖν αὖθις εἰς τὴν ἑσπερίαν Εὐρώπην, ἔνθα εὐρίσκω φίλους εἰλικρινεῖς καὶ σοφοὺς συναδέλφους, ὡς τιμῶν ἵσα παρά τούτων ἀντιτιμώμαι καὶ παραμυθίαι μεγίστην παρά τούτοις εὐρύκαι διὰ τὴν πρὸς ἐμὲ ἀγαριστίαν τῶν συμπολίτῶν μου, πρὸς ὑπηρεσίαν καὶ φωτισμὸν τῶν ὁποιῶν ἀπαντᾶ τῶν ἐμὸν βίον κατηράλωσα, καταχωρίζω διὰ βραχέων ἐντάσθα, ἀς ἄρηκα τῇ ψευδόγενεια μου παραγγελίας, ἀνακοινωθείσας ἄλλως τε καὶ πρὸς πολλούς τῶν γνωστῶν μου, τούτο δὲ, ἢν μηδεὶς μεμφήθη τῇ ἁγατητῇ μοι σύζυγοι καὶ τά προσφυλή μου τέκνα ἐπὶ γλυεχρότητι τῆς καθ᾽ οἰονθήποτε χρόνον συμβησσομένης κηδείας μου.
"Εχω ολόγραφον διαθήκην ἐν τοῖς ἐγγράφοις μου κατατεθειμένην καὶ συντεταγμένην καθ' ἀ πό νόμος κελεύει. Τὴν ἐκτέλεσιν αὐτῆς συνίστημι εἰς τὴν καλὴν μου Ἀριάδνην καὶ τὰ μετ' αὐτῆς τέκνα μου.

Εἴποτε καταλάβη με ὃ θάνατος ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ θέλω ἐν τῇ ἁ πρὸς μετακομισθῇ εἰς Ἀθηναῖς καὶ κατατεθήκη ἐν τῷ τάφῳ ἐν ἐς καὶ τὰ προποδιώσαντα δίδυμα τέκνα μου.

Εἶτ' ἐν Ἀθηναῖς ἀποδιώσω, εἶτ' ἐξουθεν ἀνακομισθῇ ἡ σοφὸς, διατάττω τὰ ἐξῆς περὶ τῆς θανής μου: α) Ὀὔτε στρατός, οὔτε μουσικὴ νὰ συνοδεύῃ τὴν ἐμὴν κηδείαν. β) Ὀὔδεις φαναριώτης νὰ παρακολουθήῃ αὐτήν, λέγων δὲ φαναριώτην ἐννοοῦ ὑν ὁ μόνον τοὺς γνωστοὺς ὑπὸ τὸ ἐνομα τούτο, ἄλλα καὶ πάντα ὅστις τὰ ἐκεῖνων συμμερίζεται φρονήματα. γ) Ἡ σοφὸς κατασχευασθῆτω ἐν μολύβδου ἐν ἡ τεθείσω τὸ σῶμα μετ' ἐγχαράκτω τὸ ἐπιγραφῆς τοῦ ὅνοματος μου. αὐτῇ δὲ τεθείσῳ ἐντὸς κηδείας ἐν ξύλου κοινοῦ μετ' ἐπικαλύμματος ἐξ ὑφάσματος μέλανος ἀνευ ὀυδὲνός ἥρμος ἡ ἀργυροῦ κοσμήματος, ἀλλὰ μόνον ψεύδοντας. δ) Δῷ μόνοι ἰερεῖς ἄνευ ἀρχιερείως, μεθ' ἐνὸς μόνον ψάλτου, ἀνευ ἐξαιτερῶν, μόνον δὲ τοῦ σταυροῦ προπορευομένου. ε) Ἡ νεκρωσμὸς ἀκολουθία τεθείσῃ ἐν τῷ ναῷ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. γ) Οὐδεὶς εἰτ', ἐπικήδειος, εἰτ' ἐπιτάφιος λόγος ἐκροφθῆτω. ζ) Πάν πνευμόσυνον ἐκκλησιαστικὸν ἐχω ὡς περίττον, αἱ δὲςεις τῆς ἀποφανεῖται ὁμογενείας μου, ὡς ἐξῳ τῇ βεβαιώτητα, εἰςακούουσιντα πάντως ὑπὸ τοῦ πανοικτίρμονος Θεου ὑπὲρ σωτηρίας τῆς ψυχῆς μου, τὰς δ' εὐχας ταυτάς ἀπάντα τὰ ἐμά ἄγαπητά τέκνα καὶ ἡ Σύξυγος ἀλουσιν ἀναπέμπει καθ' ἀπάντα αὐτῶν τὸν βίον. η) Καὶ καθ' ἐντ' ἐπιπτωσιν ἡ Κυθέρνης θελήσει ν' ἀνα-
λάθη τάς τῆς ἐμῆς κχδείας δαπάνας' ἐντέλλομαι τῇ ἑμῇ σῶσον ἐν μη ἀρχῇ τὴν προσφορὰν.

Οὐδέποτε ἀμφιβάλλω ἐτί τ' ἀνωτέρω παραγγέλματα τηρηθήσονται ἐπαχριβῶς, καθ' ἐντινα χρόνον καὶ ἐν οἰκτή-
pοτε θέσει ἀποθάνω.

Τ' ἐλπίζω ός χριστιανὸς ὀρθόδοξος, οἶος καθ' ἄπαντα τὸν ἐμὸν ἔδιώσα καὶ βιῶσόν βίον, εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ,
ὡς ὁμοιός καθ' ἄπαντα τὸν βίον τάς μωράς ἔργου ἐπιδεῖ-
ξεις, οὕτω καὶ τά κατά τὸν ἐμὸν ἐνταρασμὸν διέταξα ἀπλά,
mάλιστα δὲ, διότι ἐδιδάχθην εἰς ὅσον εἴδον, ἐτί ἐν 'Ἐλλάδι
αἱ ψευδεῖς τιμαὶ εἶσιν εἰς κλήρους τῶν βλαφάντων αὐτὴν
μᾶλλον ἢ τῶν ὕφελησάντων αὐτῆν. Οἱ πλείστοι τούτων
ἀπέθανον ἐπὶ ψιθυρίσου καὶ ἀτίμητοι, τούναντίον δ' οἱ ἐπιζων-
tες κακοὶ τοὺς ἐκυκτοῖς ἡμοίους ἀποφιῶσαντας διὰ τολλών
καὶ μεγάλων ψευδῶν τιμᾶν τιμῶσιν, οὕρι δι' ἀλλον λόγον
ἀλλ' ἡμῶν ἢ καὶ αὐτοὶ ἀποθνῄσκοντες διὰ τῶν ὑμᾶς κηθευθοῦν.
Μάτην ἀγωνίζονται! ἐπειδὴ οὔθεν ἀγαθὸν ἐπράξαν,
ὁ τάφος καλύφει καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν, τῶν δ' ἀγαθῶν τὸ καλὸν ὄνομα μεγεθύνει τοῦ χρόνου ἡ πά-
ροδος.

1 Ἰουνίου 1879. 'Ἀπέναντι τηλειωτής διαφθοράς,
 الحقيقي κατέλαβεν ἄπασας τὰς τάξεις τῆς ἐλληνικῆς κοινω-
νίας, πρέτει ἄρα γε τέλεον ν' ἀπελπισθῇ ὁ χριστός καὶ φι-
λόπατρες πολίτης; Βασίλειος ἄπαθης, κυδέρνησεις περὶ σοῦ
ῦνάλος ἄλλου φροντίζουσα πάρεξ πῶς τὰ δημοσία χρήματα
κατασώκουσα νὰ περισυνάξη περὶ ἐαυτήν πλείστους φί-
λους μυρία ἐκάστιο χρησίμωτα πλούσιομοι μέσα: οἱ πάν-
tες μικροὶ καὶ μεγάλοι τρέπονται τὴν πρὸς τὰς δημοσίας
θέσεις ωδῶν, ἢσοι δὲ εἰτὲ ἀδυνατοῦσι τυχεῖν τοιαύτῃς, εἰτὲ
συμφορωτέρας δι' ἐκείνους λογιζόμενοι τὰς δημοσικῶς, ταῦ-

ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ ΑΥΤΟΒΙΟΡ. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝ. 19
τας θηρεύονταν, οι νέοι οὐδόλως τά κακά αἰσχυνόμενοι ὡς θεμίτα πάντα τά ἡδέα ἠχουσιν· οἱ περπαύτεροι ἤχιστα φροντίζοισι πῶς νά γίνωσιν ὑπογραμμός τοῖς νέοις· ὡς δόγμα ἡμικής οἱ πάντες ὡς εἰπεῖν, ἀνέγραψαν, ὅτι τό αἰσχρόν οὐχί καὶ ἕαυτό ἔστιν αἰσχρόν, ἀλλὰ αἰσχρόν τό λέγειν δημοσία· ὅτι τό κακόν αἰσχρόν ἔστιν, ὡςάκις τοῦτο περὶ τόν ἴδιωτικόν βίον ἀνάγεται, εἰ, τρόπον ὡστε ἐξαφαλίσθησαι ἕαυτος, τό ἐν ἀσυλίᾳ πράττειν τα αἰσχρά· αἱ γυναικεῖς... περιττόν καὶ λαλῆσαι περὶ τούτων, ἀρχέτι τὸ γυναῖκειν τοὺς ἄνδρας, ἦτοι τὸ ἔργον ἐξ οὗ δυνατόν ἐστὶ γνωρίσαι τὴν ἄξιον τοῦ τεχνίτου, οἶκον δὲ καὶ κοινωνίας ἰθεμίους· ἡ γυνὴ ἱδοὺ ὑποίκον τό πρὸ τῶν ὀρθαλμῶν μου θέαμα καὶ τοῦτο ἐν ταῖς πονηροτάταις ταύταις διὰ τὸν ἐλληνισμὸν ἡμέραις! Τήρομαι καὶ ἄδημον διὰ τὴν τῶν πάντων ἑκατοτάναι καὶ μυρολογίαν· ἐς τῆς χθεσίς περὶ τῶν ψηλαμμῶν ἐκλογῶν ἡ τῶν πάντων τάσα φρόντις, ἀπὸ τῆς σήμερον δὲ περὶ τῶν βουλευτικῶν· αἱ ἐπαρχίαι πᾶσαι ἀγάλλονται, διὸτι κατὰ τὴν γενομένην ἑπογραφὴν ἔδηλον μεῖζον πληθυσμὸν, ἐπομένως ὁτι ἕνα ἢ καὶ δύο πλείους τῶν πρότερον ἐκλέξει ἐκάστη ἐπαρχία Βουλευτάς. Τοιαῦτα συγγεῖκς ἀναλογιζόμενοι εξ ἐτέρου δὲ καὶ τὰς πολλὰς ἀρετὰς ἀς ἐκ φύσεως ἐχει ὁ Ἑλληνικὸς ἡδέας, ὡς ἐνεκεῖν ὡς ἀδύνατον ἐχοῦσιν ἔτι οὐκ ἔστι προσωρισμένος πρός μεγάλα, ἐνεθυματικός ἄγομαι νά πιστεύσω, ὅτι ὑπάρχει τις λαυτάς ἡμικής νόμοςς, καὶ ὁ ἄναγχος ἀκαθάρτως ἡμικής λεπίσματος εἰς παραγωγὴν μεγάλου λαοῦ, ὡς ἔστιν ἀνάγκη κοπρείου λιπαμάτων ὡς παραγάγῃ ἡ γῆ καλὸν σίτον ἄρα ἄνθης.
Αι κατ’ ένιαυτόν ἀποδημίαί μου αὕται μεγάλως συντελοῦσαι εἰς διατήρησιν τῆς τοῦ σώματος ύγείας κουφίζουσι μου τὴν ψυχήν του ἄλγους, δι’ ἄσπα ἐν Ἕλλαδι βλέπω κακά ἐν τῇ πολιτείᾳ καὶ διὰ τὴν ἀχρηστίαν εἰς ἢν κατεδίκασε με ἢ τῶν ἐχθρῶν μου μοχληρία, ἅρων ἔχουσα τὴν τῶν φαύλων κρατοῦντων ἰσχύν. Παραβάλλων τὴν ἐν Ἕλλαδι θέσιν μου πρὸς τὴν ὑπέληψιν, δι’ ἢς τιμῶ σε ὑπὲρ τῆς Εὐρώπης σοφοί, ἐπὶ μᾶλλον ἀχύρωσι, ἄτε μὴ δυνάμενοι γενέσθαι χρήσιμος τῇ πατρίδι, βλαπτομένη μάλιστα ἐκ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς φαύλοτητος καὶ ἀμαθείας. 'Αλλὰ καὶ οὗτος, οὐδέλως ὅκνῳ πράττειν δ', τί μοι δύναμις. Σύντομος ἐκθέσιος ἐν τῇ Revue de droit international et de législation comparée (Tom. XI) διατριβήν φέρουσαν ἐπιγραφήν «La question greco-turque, ses commencements, ses progrès et son état actuel», ἣν εἰς τὴν Ἕλλαδα ἦγαγε φωνὴν ἡ θυγάτηρ μου Μαρία καὶ ἐνθισμένιαν ἐν τῷ Τηλεγράφῳ τῶν Αθηνῶν τῶν 18, 19, 20 καὶ 21 Αὔγουστου. 'Η διατριβή αὕτη προούχησεν ἀγάθῃ τινα αἰσθησιν ἐν Εὐρώπῃ, ἐνθὰ πολλαὶ τῶν ἐπισημοτέρων ἐρημηρίδων εὐμενῶς ἐξετίμησαν αὕτην.

Κατὰ δὲ τὴν συνεδρίασιν τῆς Βελγικῆς Ἀκαδημίας, τῆς 23/4 Αὔγουστου ἀνέγγιν ἀνέλτην ἐπιγραφήν «Essai politique et moral sur Thucyldide», ἣν ἐπί τοῦ Συνετάρχου μου εὐφρενίσκω, κοινῆ ἡ τούτων ψήφω κατεχομένη διάλεξη μὲν ἐν τῷ τεύχει τοῦ Αὔγουστου τῶν πρακτικῶν τῆς Ἀκαδημίας, ἐν ἀποστάσει δὲ ἐν τῷ φόλλω τῆς 12 Αὔγουστον τῆς ἐπισήμου ἐρημηρίδος τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Μονίτορ Belge.

Σημειώ ός ἃ δὲν ἠκούσαν σημεῖον, θὺ πλὴν τῆς Κλεισθῆς καὶ τοῦ Τηλεγράφου οὐδεμία ἀλλη τῶν ἔλεγ.
νικών ἐφημερίδων τὴν ἐλαχίστην ἐποιήσατο μνείαν τῆς μιᾶς ἡ τῆς ἐτέρας τῶν διατριβῶν τούτων. Ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ Κλειῶν λίον ἐπιπολαίως ἔγραψε περὶ τῆς μελέτης μου περὶ Θουκυδίδου ἐκλαδούσα ὅτι Ἰ' αὐτῆς προσβάλλονται οἱ Πελοποννήσιοι. Ἡσυχ ἐπὶ τούτω ἠκολούθησε τοῦ Don Basile τὸ δόγμα «calomnier, calomnier il en restera toujours quelque chose».

Ἐν Βρυξέλλαις συνήλθεν ἐφέτος καὶ τὸ Institut de droit international εἰς ἀπάσας τὰς τοῦτον συνεδρίασες παρέστην καὶ ἐπὶ πολλῶν ζητημάτων τὸν λόγον ἔλαβον, ὡς μαρτυρήσουσι τὰ δημοσιευθησόμενα πρακτικά αὐτοῦ.

'Ἀλλ' ἰδοὺ με αὖθις ἐν Ἑλλάδι ἐνὶ ἀπολαύως μὲν πάσης ἐν τῷ οἰκογενειακῷ μου βίῳ εὐδαιμονίας, διάγω διμῶς ἀχρηστοτῇ τῇ πόλει, ἀσύγχυστος δὲ τοῖς ἐκτὸς τοῖς ἐν πάσι διαφέρουσι πρὸς τὰς ἐμᾶς ἱδέας. Ἡλίκη ἡ διαφορὰ τοῦ ἐντυποβαίνου μου πρὸς ἐκεῖνον ὁ τρίμηνον ὁ τετράμηνον ἀνά πάν ἐς διάγω ἐν μέσῳ τῶν ἐν Εὐρώπῃ σοφῶν συν-aδέλφων μου!...

3 Ἡ Ἰανουαρίου 1880. Ὁ βέλτιστος τῶν τρόπων πρὸς τὸ βιώσαι ἐντιμον καὶ μακρόβιον ἔστι τὸ διηνεκῶς ἔχειν ὅπ' ἐφει τῶν ἀνατομ. Οὕτω τὸ θεωρεῖν τὸν πορώντα βίον ὡς ἀγαν ἐφήμερον κρατεῖ μακράν παντὸς ἔργου ἀδέξου, ἐπανάγων δ' ἐκάστοτε πρὸς ἔργα τὴν υπεροφημίαν ἐγγυώμενα τὸ ἐντῖμως βιώναι ἀσφαλίζει. Τὸ δ' ἐκ τοῦ μακρόβιον, ἐτί τὸ ἐντρέχει ἀγαθάς ἀείποτε τετραμμένος πάσης φαύλης θνονῆς τὸ σώμα διαφθείρουσας ἀπέχεται, ἀσύχων δὲ τὴν ἐγκράτειαν φεύγει τὴν νόσον, οὕτω δὲ τὸ σώμα, ἢτε ἡμιστα ὑφ' ἡδονῶν καὶ νόσων καταπονηθέν, φθον τὸν χρόνον ἀντέχει.
7 Ιανουαρίου 1880. "Το Ελληνικό εξελίχθη υπό τους πολύτομους και πολιτικούς αλληλεγγύης των διάφορων πολιτικών συστημάτων. Οι διάφορες πολιτικές σχέσεις δεν είναι ισορροπημένες και η κυβερνητική ιδιότητα είναι πεπειραμένη από τις διάφορες διαστάσεις της πολιτικής συμμετοχής."
τούτο τῆς διαφθορᾶς σύστημα ὅσημέραι ἐν Ἡλλάδι κρατοῦνται, μεγεθύνεται, καὶ μείζον λαμβάνει τὸ βιωσίμον; Κατέλυσε τὴν τάλαιναν Ἡλλάδα οὔδεὶς θεὶ πειράται ἢν ἀντιμέτωπον τούτῳ ὁργανώσῃ ἤτερον σύστημα τῆς ἀρετῆς, τὴν ἀληθὴ παιδείαν καὶ τὴν ἀγήρα δόξαν ἐπὶ τῆς σημαίας κύτου ἀναγράφων. Μόνος πολλάκις ἀπεισοῦν, πάντοτε ὁμοίς ἀπέτυγχοι, οὔδεὶς ἀντελάβετο μοι, ἀλλὰ καὶ τουλάχιστον ἠττηθέντα ὑπὸ τῆς κατ᾽ ἐμοῦ συστάσεως τῶν φαιλου, οἱ πάντες ἐμυκτηρισάν με καὶ ἐγκατέλιπον. Ἑμιμήθην τὸν Ἐσύλωνα, ἐποίησα χρῆσιν τῶν ὁπλῶν τοῦ λόγου, οὐδενὸς ὁμοίς συναχθέντος μοι ἔδεστι μοι ἐπειπεῖν, ὅτι ἐμοὶ μὲν, ὡς δυνατὸν ἦν, βεβοηθηται τῇ πατρίδῃ, ἡ φαναρισική δὲ τυραννὶς ἰδρύθη πρὸς ἄδοξαν τῆς Ἡλλάδος, ἀτὰ ἀπὸ τῆς τῶν φαιλων τούτων σχολῆς μορφομενῶν σὲν πολιτικῶν τῆς ἕλαισφρῳ ἡμῶν πατρίδος, ὁ Ἐλληνες!

» Αὐτὸ γὰρ τούτους ηὐθύνατε ἤρισκε σότινες,
» Καὶ διὰ ταῦτα κακὴν ἕφεσε δουλοφηνήν».

13 Ἰανουαρίου 1880. Τὴν ἀρετὴν ὁρίζω ός ἔξης· Θυσίαν παντὸς μάλιστα προσφιλῶς πράγματος οὐ μόνον πρὸς διάσωσιν ἄλλα καὶ πρὸς ἐπαύξησιν τῆς τιμῆς. Οὗτος ὁ φιλόπατρις θυσίας τὴν ἑαυτοῦ ζωὴν καὶ περιουσίαν πρὸς τιμῆν τῆς πατρίδος ἑκατὸν ἀντιτιμῶν· οὗτος ὁ λόγος τὰς οἰκείας ἀναπτύσσεις πρὸς δυνηκεῖς μελέτας εἰς ἀνάκαλυψιν ἢ διάδοσιν ἀληθείας τινὸς, ἐξ ἡς ὑφελήθησεται ἡ ἀνθρωπότης. Ὁ ἄλλως νοῦν τὴν ἀρετὴν οὔθεν ἄλλο ἐστὶν ἡ ἀρχεῖος ὑποκριτῆς. Ὁ ἀληθῶς ἐναρετοὶ οὐκ ὅκεν τὸ παρὰπαν, κἂν ὁκάνοντος ἐπίκειται κύτῳ ἡ ἑμία, ἐνα τοὺς κακοὺς καὶ τὰ κακὰ λέγη κακοὺς καὶ κακά. Οὗτος ὁ Σωκράτης ἦλεγχε.
τοὺς σοφιστάς, οὕτως ὁ Σωτῆρ ἡμῶν κακῶς ἔλεγε τοὺς Φαρισαίους. Τοῦ λόγου τοῦτοι ἔνεκεν οὐδεὶς ποτε τῶν μεγάλων ἀνδρῶν ἄρχατοι τε καὶ νεωτέροις διέφυγε τὸν ὑπὸ τῶν κακῶν διωγμὸν, τούναντίον δ’ οἱ φαυλοὶ πρὸς πάντας πρὸς μειούσιν, ἵνα δὲ πρὸς μηδένα γένοιτο δυσάρεστοι, ἐκάστῳ τα τούτῳ τερπνὰ λέγοισιν, οὐδὲ οἱ πολλοὶ ἔχουσι τούτους ὡς χρηστοὺς, ἀτε κατὰ τὸ φαινόμενον ἀρνητικὴν ἀρετὴν ἄκοιντας πράγματε ὑπὲρ τας δοχεῖα θεόδους καὶ ὑποκρίσεως.

Μετὰ θάνατον ὡς τοὺς ὄντως χρηστοὺς θαυμᾶσθαι καὶ γεραιοῦσιν οἱ μεταγενεστέροι, ἀτε συγχάσαντος τοῦ κατά τῶν μεταστάντων φθόνου, εἰ καὶ πάλιν οἱ σύγχρονοι τά τῶν πρῶτον πρὸς τοὺς συγχρόνους ἐναρέτους πράττουσιν ὡς καὶ ἐσκοτιζόμενοι καὶ οὗτοι τὴν διανοίαν ὑπὸ τοῦ κατά τῶν ὑπὸ τὰς ὑπερανάριτων φθόνου. Τοιαύτη ἡ ἀνθρωπότητος ἦν, ἔστι καὶ ἐσται διὰ τὸ δικτελεῖν αὐτήν πάντοτε ὑπὸ τὰ αὐτὰ πάθη.

13 Ἀπρίλιος 1880. Περὶ μέσας νύκτας τῆς χθές ἔθειμην τὴν πλήσιμή σελήνην καταφωτίσχοσαν τὸν θυμιακὸν ὑβρίζοντα. Οὐδεὶς ἀερίου φανὸς ἡμιμένος ἦν ἐν τῇ πόλει, οὐδεὶς ἄστηρ ἐν τῷ ἀπείρῳ διεκρίνετο· η σελήνη καὶ μόνη ἡ σελήνη ἐν μέσῳ ἡμείς γαλήνης ἑδασίλευσε. Τότε δὴ ἔννοια μοι ἐγένετο, πῶς ὁ μικρὸς οὕτως τοῦ ἐλαχίστου τοῦτού πλανῆτος, ἐν οἰκομενὶ, ὄροφόρος ὁ ἐκ βαράθρων καὶ ἐσκαμψμένων κρατήρων συγκεκροτημένος, ὁ ἰσώς οὐδὲν ἔχων ἔνεχων, ὁ καὶ τὸ φῶς ἀπὸ τοῦ ἥλιου λυμβάνων καὶ δίκην κατέπτρως ἐπὶ τὴν γῆν ἀντανακλών, οὐ μόνον τοῦ κυριεύοντος αὐτοῦ πλανῆτος τῆς γῆς κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀπειροπληθών ἀστέρων τῶν καὶ τοῦ ἥλιου ἡμῶν ἀσυγκρίτω τῷ λόγῳ μετιόνων καὶ φωτεινοτέρων.
άμαυροί την λάμψιν καὶ μόνος ἀρχεῖ. 'Ράστη ἡ ἐξήγησις· λέοντας πλησιέστατος ἦμιν οἱ ὁδότες ἀπωτάτη, ὁ δὲ ἀνανέωσεν αὐτῷ τὸ φῶς ξέλος εἰς τοὺς ἀντίποδας ἦμιν ἐφόρισκεν.

"Ἀμα δὲ τῇ ἱδέᾳ ταύτῃ ἐτέρα ἐπηλθέ μοι ἡ ἔξης· οὕτω ναὶ καὶ ἐν τῇ κοινωνίᾳ ὑπόσοι τῶν ἀνθρώπων θαμώς λέει τῶν γαστρῶν ταῖς ὀψεις τῇ λαμπρόδινη εἰς τοῦ χρυσοῦ εἰς τῆς ἐξουσίας ἡ παρ᾽ ἄλλου ἐχουσί λαβόντες, τοῦ ἄλλου τούτου περὶ ἄλλα τυρφαίοντος, ὡς ὁ θαλὸς τῆς νύκτα τοὺς ἤμιν ἀντίποδας φωτίζει, εἰ καὶ βαραθρά, ἐρείπα καὶ συδήκαν καλὸν καθ᾽ ἐκείνους ὑποκειτο, ὡποῖοι δὲ ἄλλου μυριάκης τούτων μείκται καὶ τὸ φῶς τῆς ἀρετῆς καὶ ἐπιστήμης ἐν ἐκείνους κατέχοντες, οὐχὶ δὲ παρ᾽ ἄλλου δεδωκεν εἰς, ἐπισκεύασται πρὸς όραν ὑπὸ τοῦ ἐπιεροφώτου μεγαλείου του ἐκείνων.

"Ἀμα δήμας ὁ δότης τὸ φῶς ἀρέλη, σκοτεινὸς μένει ὁ δορυφόρος, οἱ δ᾽ αὐτόφροτοι ἐν τῇ θαυμασίᾳ αὐτῶν ἀρμονία ἀναφαίνονται, οὐδὲ ἐπὶ στιγμὴν ἀποθέθηκε τῆς οἰκείαν λαμπρόδινα, καθ᾽ ὁν χρόνον ὁ ἐτέρου μικροῦ πλανήτου δορυφόρος ἐπὶ τοῦ πλανήτου τοῦτου τῆς πρὸς όραν δεδωκενεισεμένην αὐτῶ λάμψιν ἐπέχεεν.

Ἐν Βόννη τῆς 17/29 Ιουλίου 1880. Τὰ ἀνωτέρω ὑπετύπωσα σοι, ἀγαπητέ μου ὑπὲ Ιωάννη, ἐν ἐποχῇ καθ᾽ ὁν οὐδὲ δεῖταν εἰχες συμπεπληρωμένην (τὰ τῆς 25 Νοεμβρίου 1865 εἰχον ἀντιγραφῇ ἐν ἴδιατήρι βιβλιαρίῳ δοθέντι τῷ Ιωάννῃ, κάτωθι δὲ ἐκείνων προστεθήσαντα ταύτα), ὑπετύπωσα δὲ φόρον μὴ δ ὁδότας καταλαβῶν μὲ ἀφήνῃ Σε ὁρφανόν πατρός, ἐστερημένον οὐ μόνον τῆς τούτου προστασίας, ἄλλα καὶ τῶν συμβουλῶν καὶ τῆς ἐπιμελείας τῆς διαπλάσεως τοῦ ἱδους Σου. Δεδοξασμένον εἰς τοῦ ύψιστο τὸ ὅνομα, δίστα ὁ μόνον ὑπὸ τῆς τῶν φιλοστόργων μητρός.
καὶ πατρὸς Σου ἐποπτείαν ἀνετράφης, ἀλλὰ καὶ τὸ στάδιον τῶν γυμνασιακῶν Σου μαθημάτων εὐδοκίμως ἐπέφεραν καὶ τὸ ἀπολυτήριον Σου τὸν βαθμὸν ἀριστα φέρει καὶ πολιτείας κοσμιμῶς τάτην.

Εὐγέ Σοι ἐπὶ τούτοις υἱὲ μου! Νῦν εἰμις νέον ἀγώνων Σοι στάδιον, πάντως τοῦ πρῶτου δυσχερέστερον, ἀνοίγεται Σοι, ἄτε τῶν νεανίκων ὁρμῶν κατὰ τὴν ἡλικίαν, ἐν ἕ εὐρίσκεσαι βιανότερον ἑξεγερμένων, οἱ δὲ προσφελεῖς Σοι γονεῖς σοῖς ἔσονται Σοι πλήσιον ὅπως πρὸς τὰ βέλτιστα θύνωσιν αὐτάς. Ἀπὸ τῆς αὐριοῦ ἦσει μόνος, εἰδέ ο Φιστος ἐπακούσας τῶν ἐμῶν καὶ τῆς μητρὸς Σου εὐχαριστήκας. Σε εἰς τὴν ὀδὸν τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἀληθοῦς παιδείας. Ἰδού Σε ἐν πλήρει τῆς Εὐρωπαϊκῆς πολιτισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐν μέσῳ τῶν σὺν αὐτῷ πολλῶν καὶ ποικίλων κακῶν, μάλιστα δὲ τῆς διαφθορᾶς τῆς ἐν τῷ κλύδων αὐτῆς πλείστοις ὅσως νεανίας εἰς τὴν ἀπώλειαν κατασυράσης. Πρόσεχε σαυτὸν διηνεκὲς, ἄκριβε μου υἱέ, ὦ δόξας δὲ κακοῖς τις ἄν ἐπέλθῃ Σοι, στοχασμὸς φεύξῃ πάντως τούτον ἀναλογισθεῖς, ὅτι οἱ δύο γηραιοὶ γονεῖς Σου, αἱ ἐπὶ ἀδελφὰ Σου καὶ ὁ μικρὸς Σοῦ ἀδελφός Νικόλαος ἐπὶ Σε ἄπασας τὰς ἑκάτων στηρίζουσιν ἐλπίδας, μάλιστα δὲ ο Νικόλαος, ἄν διὰ τὸ μικρὸν τῆς αὐτοῦ ἡλικίας καὶ τὸ ἐκανός προβελήκης τῆς ἐμῆς ὡς ἀπίθανον ἔχω ὃτι ζῇσιν ἵνα καὶ τοῦτον ἄγαγον εἰς τῶν σπουδῶν αὐτοῦ τὸ πέρας. Σὺ τούτον ἀπὸ τού ἱεροῦ βαπτίσματος ἀναδεξάμενος ὑπεσχέθης ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὅτι ἦσει αὐτῷ εἰς πατέρα.

Τὸν ἀφ᾽ ἡμῶν χωρίσμον θέλεις φέρει βαρέως, ἀποβη- σεταί σοι δόμος ἐλαρρότερος διὰ τῆς ἐπιληψίας τοῦ σκο- ποῦ τοῦ ἔνεκεν ἡμεῖς τ᾽ ἀπὸ Σου καὶ Σὺ ἦ σ πον ἠχορι- σθῆμεν, ἐπειδὴ δ ἀνὰ τῶν θέρων τὴν ἐσπεριαν Εὐρώπην
ἐπισκέπτομαι, ἕσται ἐμοὶ τε καὶ τῇ μητρί καὶ τῷ λίαν θυμήσει ἡς ἢ ἢ θυμήσει ἡς βεβαιώμεθα ἔμμεθα. ἐνάντια τῶν τῶν ἐνάντια τῶν μαθητῶν τῶν μαθητῶν ἐκεῖ ἦν ἡ ἡ ἦν ἡ ἦν ἔμμεθα.

Ἐν καρδίᾳ συντεταραγμένη και τοὺς ὀφθαλμοὺς πλήρεις ἄκροι καὶ τὰ τὰς ἀκραίς ἔχον, ἢ δὲ παρ’ ἔμοι καθήμενον, φιλτάτε Ἡσάκην, τὰς λέξεις ταύτας ἐχαράζα Ἡσάκην εἰς μνημόσυνον τοῦ ἀποχωρισμοῦ ἡμῶν.

Χαίρε τέκνων μου, φιλάττε σωφροσύνην, ἐγνωριμείου ἀπὸ τῶν κακῶν, μνημόνευ τῶν διακρίσιμων περὶ Σου θεομένων γονέων Σου ἐποίησε μίαν ἠμέραν γλυκύτατα καταστήσεις τὰ ἄκροι ἐγέρτη καὶ τὸν πόνον ὅποιον ἀπὸ Σου ἀποχωρισμόν ἐμοίς ὑπομένω.

16 Οἰκτώριου 1881. Ἐστος ἐλον ἐν οἰκογενειακαῖς ὀλίγεστι διήλθε. Τῇ 15 Ιουνίου παρελθόντος ἑτεροτρόπως ἐτελεσθήσαν οἱ γάμοι τῆς ὑγιάς τῆς Μαρίας μου Μαρίας μετὰ τοῦ Θεοφάνους Κοκκάλια, τὴν δὲ πρότην Τανουρίου ἐκπροέρχομεν τούτων. Τὴν δὲ πρώτην Μαρτίου ἔπεσε κλινήρης ο μικρός μου Νικόλαος ὑπὸ δεινῆς προσδόκησες νόσους τρίμηνον ἐλον εἰχόμενον τῶν μικρῶν τούτων ἠγέλον ἐν ἀποδιπλωμένῃ κατάστασις, οὕτω δὲ πάσχοντα παρελάβομεν αὐτὸν η μήτηρ καὶ ἐγὼ καὶ ἀναγορεύσαμεν τῇ 31 Μαΐου διὰ τὴν Ἐσπεριάν ὑπὸς συμβουλευθήσαμεν τινάς τῶν ἐκεῖ περιφρήσεις ἰατρῶν, προσελάβομεν δὲ καὶ τὴν Μαρίαν πρὸς κούρισιν τοῦ ἑαυτῆς πόνου καὶ τὴν Αιμιλίαν. Ἡ ἀλλαγή τοῦ κλίματος ὑπὲρ τῶν ἀλλοι συνέτεινεν εἰς τὴν τοῦ Νικολάου ἀνάρρησιν. Διὰ Βενετίας, Βερώνης, Τυρώλου, Μονάχου, Ἑιδελβέργης καὶ Μαγνητικής ἀριστήθηκε εἰς Βόννην, ἐνα ἐυρύμενον τὸν ἂγαθοτόν ὁμίλων Ἡσάκην ἔχοντα, μεγάλως ἀνασκυρότατα τὸ σῶμα καὶ θαυμασίως ἐκμαθήματα τὴν γερμανικήν, τελειο-
τοιούτα δὲ καὶ εἰς τὴν ὅλην ἐν αὐτῇ ὑποτεκνομενήν ἡ ἡ Ἰωάννης μόνης ἐπὶ τῆς ἑαυτῆς ἑαυτῆς τῷ Ἰωάννῃ ἐν Βόννῃ μετέχειν μόνος εἰς Ἰωάννης καὶ Παρισίους πρὸς ἐπίσκεψιν τῶν ἑκείνων φίλων καὶ συναδέλφων, μεθ’ ἄν ἦν ἀλήθεια ἑπανεκαμφαία εἰς Βόννην, ἑκεῖ δὲ διέμεινα καὶ ἔγῳ ἑνα ἄλλον μὴν, μεθ’ ὅν παραλαβὼν τὸν Ἰωάννην καὶ τὴν Μαρίαν μετέχωμεν εἰς Ἰωάννης, ἐπόθεν μετὰ βραχείαν διεισιδεύον ἥ μὲν Μαρία ἐπέστρεψε παρὰ τῇ μητρὶ εἰς Βόννην, ἐγὼ δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης ἀπῆλθο-μεν εἰς ἀγγλίαν.

Κατὰ τὸ προδιατυπωθὲν σχέδιον αὐτοῦ εἶχον ἀφῆκα τὸν Ἰωάννην ἐν Ὁσιωνίᾳ πρὸς ἐκμάθησιν τῆς ἀγγλικῆς, ἐλθόντος ὅμως εἰς Ὁσιωνίας τοῦ ἐν Ἐθοράκῳ Καθηγητοῖς Κ. Εδουάρν τινος ρομπάου μονοῦ φίλου πρὸς ἐν-τευξίν μοῦ καὶ μῆ εὐρισκομένου τοῦ τρόπου ὡς εἰςαχθή ἐν τοῖς τῶν Ἀκαδήμαις τῆς εἰρημένης πόλεως ὁ Ἰωάννης πρὸ τοῦ Ἀρμερίδου ἔνεκα τῶν διαχωτῶν, ἀπὸ κοινοῦ συνεσχε-ψάμην μετὰ τοῦ Κ. Ρουβαντ εὐρίκαμεν προτιμότερον εἰς ὁδὸ τοῦ ἐπισκέπτε τοῦ τοῦ Ἰωάννης πρὸ τοῦ Παραλάβη τοῦ ὡς μὲν παρεκτοῦ εἰς Ἐθοράκον. Οὕτως εἴη μὲν κατέληπον τὴν Ἡσιωνίαν ὡς ἐπιστρέφων εἰς παραλαβὴν τῆς Ἀριάδνης καὶ τῶν τεχνῶν εἰς Ἱερ-μανίαν, ὁ δὲ Κ. Ρουβαντ καὶ ὁ Ἰωάννης ἀπῆλθον εἰς Ἐθοράκον.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Ἀριάδνη καὶ τὰ τέκνα διὰ Κολωνίας, Τρεσινεροῦν καὶ Ἀρχεντοράτου κατῆλθον εἰς Φριδούργην τῆς Βάδης, ἐγὼ δὲ διὰ Βρυζελλῶν, Ναμουρ, Μετζ καὶ Ἀρ-χεντοράτου. Ἀπὸ Φριδούργης μετέχωμεν εἰς Βασελήν, ἑκείνες δὲ εἰς Λουκέρναν, τὸν δὲ Ἀγίον Γεράρδον ἐν ἀμάξῃ διελθόντες κατῆλθομεν εἰς τὸ λάγος μαγγιορε, εἰτὰ δὲ διὰ
Μεδιολάνων, Πατίκης, Κρεμώνης και Μαντούης κατηγορηματικώς εις Βενετίαν και διεπορθεύθησαν εις Τεργέστην, ὧπόθεν διὰ τοῦ αὐστριακοῦ τὴν 19 Σεπτεμβρίου ἀναχωρήσαντες εὐωδώθησαν οἱ πάντες ὑγιείς τὴν 23 Σεπτεμβρίου εἰς Πειραιᾶ.

18 Ὀκτωβρίου 1881. Ἡ πρὸς κοινὸν φίλου ἀγάπη όσο συσφίγγει τοσσότου τοὺς ἀγαπώντας πρὸς ἀλλήλους ὅσον τὸ πρὸς κοινὸν ἐχθρὸν μέσος.—Ταλαιπωροτάτης!

19 Ὀκτωβρίου 1881. Οἱ ἀνθρώποι εὐχερεῖς μὲν ἀνέχονται τὴν ἐν τίμαις καὶ πλούτῳ ὑπεροχήν τῶν ἄλλων, δυσφορούσι δὲ καὶ φλονιοῦσι τὴν εὐφυίαν καὶ ἀρετήν· οὐ δὲ λόγος τῆς διαφορᾶς, ὅτι πολλαὶ μὲν καὶ εὐθατοὶ αἱ ἄδικοι πρὸς κτήσιν πλουτὸς καὶ τιμῶν, ἐπὶ δὲ, καὶ διότι οἱ τιμῶν καὶ πλούτου κάτοχοι δύνανται κάθεινες μεταδοῦναι, τὴν εὐφυίαν δρᾶς μόνος ἡ Θεός δίδωσιν, ἀμετάκτος δὲ τὸ δάφημα, τὴν δ’ ἀρετὴν μόνη ἡ ἀληθὴς εὐφυία διὰ τῆς παιδείας ἀναπτυγμένη πορίζει.

16 Ταυροπήδιον 1882. Γεννηθείς ἐν αἷς ἡμέραις ἐκυιστηρείτο ἡ θεωρική ἠμῶν παλιγγενεσία ἐξετάραθη ὑπὸ τὴν ἄλογον, δι’ ἵς τὰς παιδικάς ἠμῶν καρδίας ἔρραινεν ἡ δόξα τοῦ Ιεροῦ ἁγίων, καὶ ὑπὸ τὴν φαινόμενα τοῦ ἀνατέλλοντος ἑλίου τῆς Ἑλλάδος ἡ ἐμὴ ἐφεξήγησεν ἡ λίθελε ἡ συνεπηροῦτο νέος ἐξεπαιδεύθη ἐν Παρισίοις ὑπὸ τῶν διαπρεπεστάτων τοῦ νῦν αἰῶνος διδασκάλων, ἡ λόγον εἰς Ἑλλάδα ἐλογεῖ ὅπως ἐμπρός ἐμπρός τῶν τεκνών αὐτῆς τῆς ἐνεργείας παρελευθοῦντος ἐπ’ ἐλπίδα τοῦ κατασκευάσας τῇ πατριώτητα καὶ ἱδρυμένως πολιτικά. Ἀνυπήκοας εὐροφότα τροποδρόμης καὶ σοφιστῶν πλήθη ἐκ τοῦ μοχθηροῦ ἐκεῖνου τοῦ τουρχικοῦ Βυζαντίου γένους ἀρ’
ον ε πολυς Κοραής μάτην έν τη δέσοντι χρόνοφ προέτρεπε
φυλάττεσθαι την 'Ελλάδα. Το γένος τουτο ταχέως έγνω,
ότι άδυνατον άπέβαινεν αυτή προσηλυτίζαμε με τοις έκατο
δόγμασιν, εφ' ω και τη διαβολή κατ' έμοι χρησάμενον εφί-
μωσέ με. Μετά δεκαετίαν και κατόπιν μιᾶς έπαναστάσεως
άνηλθον αυθίς την έδραν έν τη άκμη της άνθρωπις ήλικίας
και εκδύμως αυθίς επελήφθην τού διακοπέντος έργου τρι-
τον κλάδου έπιστήμης πρός τοτος δυσι προτέρους διαπλάσας,
το έργον άμως των σοφιστῶν ήν ήδη μεγάλως προκεχωρη-
μένον, ούτω δ' αι της νεολαίας καρδία ύστερον ήδη δεδήλη-
τηρησαμέναι, ούτε η εμ' διδασκαλία ούχ εύρισκεν εύπειθή
των άκρωμών μου τα άτια, δεν ου μόνον άγαρ έγινετό
μου το έργον, άλλα και έργοβος άμα και άτελεσφόρον.
Πικρίας πανταχόθεν έποτίσαθην εφ' έλην έσωδεκαετίαν,
κατεγράφασις δε και αυθίς της κατ' έμοι συνεσπειρωμένης
φατρίας έξειδήθην το δεύτερον, τότε δε τέλεον άνεπετά-
σησαν αι θυρας του ιερού τεμένους των Μουσών και έδε-
βηλώθη τούτο ύπο συρρετού άγυρτον δια παντός κακοή-
θους μέσου και έπαισχύνοις πρός τούς κρατουντας ύπηρε-
σίας εισορμήσαντος. Ούτω δε πρεασύνης ορῶ νόν τα γνώ-
μενα και άγαλλω, ουχ' επί τοις συμβάζα μοι, άπερ ήκι-
στα άνωσις με, άτε έκτος έντα και ουδέ το παράπαν συν-
ευθυνόμενον τοις συμβάζοιοι κακοίς,—πολλοί μοι δε κα τι
συμμαρτυρήσαντες, οτι ύπο του Κουμουνδούρου παρακα-
λούμενον: δεχθήναι εσαύθις έδραν ήρνησθην,—άλλα της τα-
λαιπωρουμένης πατρίδος ένεκα, ως της καταστάσεως ταύ-
της εις βέθαιον οταγούσας την 'Ελλάδα, τα δε γάρ
σωτηρίαν δυνατῶν έσται ποτε προελθείν από της καταπλη-
σάσης αυτήν ήμιμαθείας και άσεβείας, μάλιστα δε δια
νεολαίας υπό τοιούτων έλεεινών σοφιστῶν διαπλασθείσης τόν

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
νοῦν καὶ τὴν καρδίαν; Μακρὰν ὅν ἤδομεκε τοῦλαχιστὸν καὶ
tὴν συνείδησιν ἔχω συνειδοκούσαν, ὅτι οὐδὲ κατὰ μικρὸν
συντελῶ κοινωνῶν τοῖς ἀγώντας, οἷς καὶ ἀφήμι πλήρη τὴν
εὐθύνην τοῦ λογισμομένου τὴν πολιτείαν καὶ τὴν κοινωνίαν
κακοῦ. Ἐμοί μὲν, ὡς δυνατὸν ἦν, βεβοηθηται τῇ πατρίδι,
οἳ δὲ μετὰ τὸν θάνατόν μου γνώσονται, ὅτι ὁσίως καὶ εἰλι-
κρίνως εἰργάσθην πρὸς διάσωσιν τῆς νεότητος καὶ φωτι-
σμὸν αὐτῆς, ἀπέτυχον δὲ οὐγί διέτη ἀπεδείκαδα καὶ οὐκ
ἐνεκαρτέρησα τῷ ἐγχειρήματι, ἀλλ' ἐνεκα τοῦ ὅτι οὐδενὶ
ἀνθρώπῳ δέδοται μόνον κρατῆσαι τῆς φαυλότητος, πρὸς ἦν
ὅλοκληρον κοινωνία ἀκαταχέτω φέρεται ὑμὶ ὑπὸ πολλῶν
ὡθομένη.

13 Μαρτίου 1882. Διαφεύγει μου τῆς μνήμης ποῦ
ποτ' ἀνέγνων, ὅτι ἀμήχανον καλῶς κρίναμε συγγραφέα χω-
ρίς τοῦ γνώσκειν τῖνας περὶ θρησκείας εἰχέν ἰδέας, πῶς ἐ-
pοιάσαντο ἐκ τῆς θέας τῆς φύσεως, τῆς ἦν ὁ κατ' οἶκον αὐ-
tοῦ βίος, πῶς εἶχεν πρὸς τὰ χρήματα, ὡς καὶ ἂν πλοῦσιος
ἦν ἡ πένης. Ἐπιθυμοῦμεν μὴ ἀφῆσαι τιν' ἀπορίαν ὃς πρὸς ταῦ-
tα ποιεὶ ἐγὼ αὐτὸς τὴν εἰκόνα τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἐν πάσῃ
eἰλικρινείᾳ.

Οὐ φοβοῦμαι τὸν θάνατον ἐθίσας ἐμαυτὸν καὶ τὰ τέλη
eἰς τὸν περὶ τοῦτον λόγον. Συμπληρώνσαν σήμερον τὸ ἐξηκο-
στὸν πέμπτον τῆς ἐμῆς ἑλικίας ἔτος, εἰ καὶ πλήρους ὑγείας
ἀπολαῦω, οὐκ ἔστιν ὁμοί αὑτῶν ὅτι ἐγγὺς μοι ὁ θάνατος.
προσέλειτο τοῦτῳ ἄταραγος, ἃτ' ἔχων ἐξηραμισμένα τῇ
οἰκογενείᾳ οὐχὶ πλοῦτον ἀλλ' ἵκανον πρὸς ἑντιμον βιον, μά-
λιστα δὲ, διότι ταύτην ἐξῆρθεν οὕτως ὡστε φιλεῖν τό ὀπέ-
ριττον καὶ διὰ τοῦτο ὀλιγορκεῖς. "Ἡ συνετὴ σύμβιος ἐνέβαλε

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ταῖς τῶν τέχνων καρδίαις τὴν πρὸς τὴν οἰκονομίαν χλίσιν, ὡς ὤχλον γίνεται διὰ τῆς Χρυσῆδος μου εὐτυχίας τῆς ἐκτῆτος ἀνδρᾶ καὶ εἰς τὰς ἐκτῆτος Ἀφρότης παιδαγωγούσης τὰ τέχνη. — Τὰ δῦν ἔτη, ἡ ἤδη ἡ Ἰωάννης μου διήμερην ἐν Γερμανία καὶ Ἀγγλία, ἐγγυώντας μοι, ὅτι οὐτω καὶ ἐν Γαλλία πολιτευόνται μεταβὰς ἐκεῖ πρὸς τῆς τελείωσιν τῶν ἐκτῶ ἀποδόται ὡς μετά τέσσαρα ἡ πέντε ἕτη γέννηται τὸ κόσμημα καὶ τὸ στήριγμα τοῦ πατρικοῦ οἴκου. Τὸ περὶ γάμου κεραλαίον ἐν τῇ συγγραφῇ μου τῆς φιλοσοφίας τοῦ δικαίου ἐστὶν αὐτόχρημα τοῦ οἰκογενειακοῦ μου βίου ἡ ἐκάνων.

Τὰς περὶ ὑληκειός ἰδέας διετύπωσα ἐν τῇ ἐμῇ περὶ τοῦ συνταγματικοῦ δικαίου πραγματείας. Εἰμι χριστιανὸς ὀρθό- δοξος, τότε ὁμολογῶ ἁνυσκρίτως, οὐχὶ διὸτι νοῦ τὰ ὑπὲρ πάσαν ἁθρόποτο διάνοιαν μυστήρια τῆς ἐκκλησίας, ἀλλὰ διὸτι ἡ ἁθικὴ τῆς ὑληκειός ταύτης ἐστὶν ἡ πασῶν τῶν ἄλλων τελειωτάτη, ὡς ἐγὼ κατὰ ἐπεισθεὶν ἐπὶ μαχρὸν ἐγνώσαμαι εἰς τὴν μελέτην τῶν ἱερῶν βιβλίων ἀπάντων τῶν ἐθνῶν, ὡς καὶ εἰς τὸν δίακοσμον τῆς ἐν ἐλάστοις ἐκκλησίας, οὐδὲμοῦ δεῖ ἐφεῖσαν τοῦ τῆς ὀρθόδοξου, εἰ καὶ ἄγιο- μαῖν ὁδεμία πάτρι οἰκονομικὴς ἐπειδή ἐκκλησίας τὸν κλήρου, ὡς ἐστὶς ὁδεμίας ἔσχεται ἀπὸ τῆς ἀντικείμενος πρὸς παρ- δεσίων, μᾶλλον δὲ τῆς ἀνθρωπίνης, τῶν δῶν τοῦτο πά- σων πρὸς σύστασιν καὶ ὑπαρξῆς ἐρήμως πολιτείας. Ἀλλ᾽ ὡς ταῦτα ἐξορίσας ταῦτα παρ᾽ ἡμῖν, ἔνθεν μὲν η διψαθείμονία παρὰ τοῖς ἐκλογοῖς ἀκμαθέας, ἔνθεν δὲ καὶ τῆς ἀνθρωπός ἀσέβεια, ἢς καὶ χείρων, ἡ τοῦς ἡμικαθαρέες καταλαμβάνουσα, λυμαίνονται τῆς πολιτείας. Δία τῆς ἡλικιαίας πρὸς τέλεον ἀγώμεθα ὄλευρον.

Ὡς πρὸς δὲ τὸ πάντως ἐχώ πρὸς τὴν θέσεις τῆς φύσεως ἡ
παιδίδεν κλίσεις μου πρὸς τὰς περιγρήσεις, ἢν οὔτε ὁ γαρ
νας οὔτε χρημάτων ἢ φειδώ ἡλάττωσαν, ικανὸς μαρτυ-
ρούσιν, ὅτι ἡ θέα καὶ ἡ μελέτη τῆς φύσεως μέγα δὴ ἐμὲ ὑπὲρ
ἐπαγωγὸν ἔχουσι. Κατὰ Οὐδεργίλιον:

_Spiritus intus alit_

ὡς ἐκ τοῦτο ἢ περὶ τὴν βοτανικὴν, τὴν γεωλογίαν, τὴν
φυσικὴν, τὴν χημείαν, τὴν ἀστρονομίαν καὶ τὰ μαθημα-
τικά σπουδὴ μου εἰ καὶ μὴ λίαν βαθεία, διότι βραχὺς ὁ
βίος, ικανὴ ὡμοί. Περὶ δὲ τὴν φιλοσοφίαν καὶ τὰς ἡλι-
κάς καὶ πολιτικάς ἐπιστήμας, ὁποῖδον τοῖς παραγγέλμασι
τοῦ Σωκράτους, τεσσαράκοντα καὶ πλέον τοῦ βίου μου
ἐς ἑδαπάνησα, ἐπὶ ταύτας δὲ καὶ ἐτιμήθην, παρὰ τῶν
ἐπιστημοτάτων Ἀκαδημίων τῆς Ἑὑρώπης προσεταιρι-
σθείς.

Τὰ δὲ χρήματα οὐδέποτε ἡγάπησα ὡς σκοτόν, μάλι-
στα δ᾿ εἰ μὴ ἀπελυσμὴ τῆς καθηγεσίας τὸ 1832 ἐμενομ ἄν
ἐν ἑσθάτῃ πενίᾳ, ὁ Θεὸς ὡμοί ἐτρεψε πρὸς ἐμὸν ἁγαθὸν τὴν
τῶν ἐμὸν ἐχθρῶν μοχθηρίαν ἀφθόνως ἀμείξας με. τὸ
χρήμα ὡμοί οὐδέποτε ἐν ἐμοὶ ἑξέκαση τὴν πλεονέξιαν, ὡς
ἐκ τοῦτο δὲ πᾶν ὃ,τι ἐγὼ ἐντύμος ἐκτησάμην, ὡς ἐκ τῶν
οἰκικῶν μου βιβλίων μαρτυρεῖται.

Ὑπάρχει ἐν τῷ ἐμῷ γραφεῖῳ ὡς μεγίστη ἀνάγκη τὸ
ν᾿ ἀγατωμα καὶ ἡ χάρις τῷ Θεῷ τὴν ἀνάγκην ταύτην πλη-
ρέστατα ἰκανοποιουσιν ἡ προσφιλής μοι Ἀριάδνη καὶ τὰ
ἐννέα τέκνα μου κατηχηθέντα εἰς αὐτὴν ὡς τῆς ἁγαθῆς
μητρὸς των. Ἐκ τοῦ οἰκοῦ ἐτυχον τεσσαρών πολυτι-
μῶν φίλων, τοῦ Ἰωάννου Κωλέττου, τοῦ Δημητρίου Γ.
Βουλαργί, τοῦ Φίλημος Δασάχου καὶ τοῦ Αιμιλίου Αἰγί-
ρου· ἐφ᾿ ὅ ἀληθῆ μὲν λατρείαν ἀπονέμω τῇ μνήμῃ τῶν

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
τριῶν πρώτων, ἀδελφοῦ δ' οὐδὲν διαφέρει ὁ ὑπολειπόμενος μοι Λιμίλιος Αἴγερος. Ἐν τοῖς συναδέλφοις τῶν προσεταιρισθεῖσι με Ἀκαδημίων πόλλοις ἄριθμῳ ἁγαθοῦς γνωρίμους ἐν πάσῃ εἰλικρινείᾳ ἁγαπώντας με, ὡς μαρτυρεῖ ἡ μεταξὺ ἡμῶν διαμειδομένη ἄλληλογραφία. Ἡ ἡδονή, ἡ ἀπολυτίκη ἐν τῇ πρὸς τούτοις ὁμιλίᾳ, ἔστιν ἡ ἀνὰ πάν ἔτος ὀθοῦσα με πρὸς τὰς μαχρὰς ἀνὰ τὴν Εὐρώπην ἀποδημίας μοι· οἱ τρεῖς ἡ τέσσαρες μῆνες, οὗτοι ἔμακ ς τοὺς ἐν μέσῳ τούτων διάγοι, εἰσὶ· μοι μεγάλη κούφησις διὰ τοὺς ὀκτώ οὕς διατρῆξεν ἐν Ἑλλάδι, ἔνθα δυστυχῶς οὐδενὸς ὡς ἐκεῖνοι τυγχάνω, μετὰ πολλῆς μου δὲ λύπης ἔδιδαχθην ὅτι ἐνταῦθα ὅσοι μᾶλλον ἤγάπησα, ὅσοι μᾶλλον εἶ ἐποίησα Ἑλληνα τόσο μᾶλλον ἠγνώμονο ἔτυχον, οἷς δὲ καὶ διὰ τὴν προτέραν πρὸς ἐμὲ διαγωγὴν παρέσχον συγγνώμην καὶ προσεπάθησα ἀποκαταστήσαι μοι φίλους, παρά τούτων σφοδρότερον ἐμισήθην, οὕτω δ' ἐνόστα, ὃτι ὡς τὸ πόρ τὸν μὲν χρυσὸν καθαρίζει τὸν δὲ πηλὸν σκιλρύνει καὶ εἰς κέραμον μεταβάλλει, οὕτω καὶ ἡ ἐυεργεσία τὴν μὲν εὐγενῆ καρδίαν πληρῶν χάριτος, τὴν δὲ μοχθηρὰν πληρῶν ἄχριστας καὶ κακεντρεχείας. Καὶ ὅμως προκεῖλθη πάντα οἱ τι παρ' ἐμοῦ ἐπανέκειν κακόν ἐν κηρύξῃ τούτῳ. Ἡ ἐμὴ συνειδήσεις καθημερινὰκε με, ὃς οὐδένα πότε ἀνθρώπων ἐξελάφη ἡ ἡδίκησις, οὕτω ἀποκρύπτων δὲ, ὅτι κἀγὼ τοὺς ἄχριστήσαντας, ὡς καὶ τοὺς παρ' ἐμοῦ συγχαρηθέντας καὶ αὐθίνες ἀδικήσαντας με ἐμίσησα καὶ περιεφρόνησα χωρίς ὅμως δ' ἀ τοῦτο ν' ἀνταποδώσω αὐτοῖς τὸ κακόν, καὶ ἐδόθη μοι εὐκαρία πράξας τούτο· ἔρωτι ὅμως πάντοτε μετ' ἀπορίας τίνος ἐν Ἐλλάδι τοσοῦτοι ἔτυχον διακόσμησις; Ἐν 'Εθοράκω (York) τῇ 6/18 Τουλίου 1882. Πρὸ ἐνὸς ἀκριβῶς μνήμος ἦτοι τῇ 6 Τουλίου ἀνεχώρησα εἰς Σαριπολού Αυτοβιογ. Απομνημον.
'Αθηνῶν σὺν ταῖς θυγατράσι μου Μαρία καὶ Πολυζένη κατευθυνόμενος εἰς 'Εθέρακον πρὸς ἐντευξίν τοῦ υἱοῦ μου Ιωάννου ἐνταῦθα ἀπὸ πέρσι διατρίβοντι πρὸς ἐκμαθήσι τῆς Ἀγγλίκης. Διέδημεν διὰ Τεργέστης, Βενετίας, Βερώνης, Μεδισλάνων, Πατίας, 'Αλεξανδρείας, Μονοίκου, Νικαιας, Τουλούνος, Μασσαλίας, Ἀρελατων, Ἀβιγνώνων, Ὀράγγης, Νεμαύσου (Nimes) ἐπισκεφθέντες καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ Γάρδου ἀρχαίαν ψωμαχίκην γέφυραν, Λύρηλικοῦ (Aurillac), ἐνθα ἐς ἕλας εὐχαρίστους διήλθομεν ἡμέρας, ἐξουθένης παρὰ τῷ ἀρχαιῷ μου φίλῳ καὶ συμμαθητῇ Ἑδουάρδῳ Bonnefons προέδρῳ τῶν ἐν τῇ πόλει τάοτη πρωτοτικῶν, Λεοπολίκου (Limoges), Poitiers ἐνθα ἐγνώρισα τὸν ἐν τῷ Instituτ τῆς Γαλλίας ἐπὶ ἑσχάτων ἐκλεγμένων συνάδελφον μου. Κ. Θεόδωρον Duecroq κοσμήτρα τῆς νομικῆς σχολῆς τοῦ Poitiers, Angers, Κανονάνου (Le Mans).

(Caen) ἐνθ' ἡπτικὸν γνωρίσαν ἐτερον διάσημον συνάδελφον τῶν K. Demolombe, ἐπέτυχον δὲ, διότι ἀπουσίας τοῦ κατηθουσάμενος εἰς Ηλλάδα, ὅπου ἐπιθανόντος τοῦ ἀτομοπλοίου κατηθουσάμενος εἰς Southampton, ὁπόλει εἰς Λονδίνον ἐποὺ ἀμέσως ἐπιθανόντος τοῦ σιδηροδρομίου μετὰ 4 καὶ 1/2 ἕωρας ἁρφηθήμενος εἰς Ἐθέρακον τὸν χιλιάτον υἱόν μου εὐρόντες ἐν ἁρίστῃ ὑγείᾳ καὶ ἁρίστα τῇ ἀγγλικῆ ἐκμαθήσι. Ἐνταῦθα τετάρτην σήμερον ἁμέραν ἐνισθομένα παρὰ τῷ καλῷ κάγαθῳ K. Ernest Rouland καὶ τῇ εἰκονογενεῖα τοῦ συνοπτοῦμεν ἐν τῇ ἀναγερήσασθαι μεθαύριον συμπαραλλαγάμενον καὶ τὸν Ἰωάννην.

18/30 Νοεμβρίου 1882. Ἡ ἐν 'Αθηναῖς ἱταλικῆ προσεύξει διεξάδισασε μοι σήμερον τὸ ἀπὸ 24 Σεπτεμβρίου ἐν. ἐς Βασιλικόν διάταγμα σύν τῷ παρασήμῳ τῶν Ταξιαρχῶν τοῦ στείρματος τῆς Ἱταλίας. Τούτο ἐμβάλλει με εἰς ἀμη-
χανίαν, ἀτε προτείναντα ἐν τῇ Ἕλληνῃ Συνελεύσει τῆς τῶν παρασήμων κατάργησιν διὰ πάντα Ἑλληνα. Δυσοίματι ὅτι τῇ 23 Σεπτεμβρίου 1868 δὲν ἔπεμεναι παρὰ τῷ Βασιλείᾳ ἡμῶν ἐπεὶ ἀναλάβῃ τὸ ἀπονεμηθέν μοι παράσημον τοῦ Σωτῆρος, ἀπερ εἰ καὶ οὐδέποτε ἐφερον αὐτό, ἐμεινὼ ὅμως παρ᾽ ἐμοὶ, πῶς δυνήσομαι ἀποστειρηθῆναι νῦν τὸ παρὰ τοῦ Βασιλέως τῆς Ἑλλάδας προσενεγθέν μοι; Σκεπτέον, μὴ τυχὸν ἡ ἀποστείρησις ἐκλήριθη ὡς προσβολή, ἢ δὲ προσβολή ἀπέχει τῆς ἔμης καρδίας. Παράσημα ἀπ᾽ εὐθείας ἀπονεμόμενα ἔχουσι πολὺ τὸ ἐντιμον ὡς οὐδὲ τὸ παράπαν ἔχομοι μενα τοῖς μεταξὺ τῶν Ἡπειρογεών ἀνταλλασσομένοις, πλὴν πῶς διακριτῶν ταῦτα ἀπ᾽ ἕκεινων; Αἱ προσωπικαὶ μοι πρὸς τὸν Κ. Μανένι, ὑποφυγὸν νῦν ἐπὶ τῶν ἑξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας σχέσεις καὶ ἡ πρὸς τοὺτον συνκαθάρισθης μοι ἐν τῇ Διεθνείς Ἀκαδημίᾳ, πρὸς δὲ καὶ ἡ ρήματον τοῦ Βασιλέως Οὐρανέρτου ἐν Ταυρινῷ ἔστω κατὰ τὴν ἐφετεινὴν ἐν τῇ πόλει τοῦ Ταυρινοῦ σύνοδον τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας, ἐξηγοῦσι τὴν γενομένην μοι τιμήν, διατέ ὅμως νὰ μὴ ἐρωτηθῇ, ἐμμέσως τοῦ ἁγίου οἶκου, πρὸν ἡ μοι ἑγνῆ; Ὁστός ἂν ἦλθον δυνηθῇ ἐκκύθάσει τοῖς λόγοις, ἢν ἐνεχθῇ ἐδὲ νὰ ἀπόσχισεν τοῦ νὰ μοι ἀπονεμήσων αὐτό. Ἀλλ᾽ οὐχ ἢττον σκεπτέον ἴσως ἐξερθῆ ἐςχημάδες τις ὁτὲ ἐν τῇ τοῦτον ἑπιστροφῆν. 22 Νοεμβρίου 1882. Ἐπὶ μαχρῶν μελετήσας τὸ ἠθῆμα καὶ μετὰ φίλων συσκεψόμενος ἀπεράται ἡν ἐνδοὺς ἀποδεχόμην ἐπιφυλαττόμενος μὴ φέρειν τούτῳ άλλῳ ἡ ἐν ἀνάγκῃ. Ὡς ὅποιον ἔστι δύσκολον ἀντιστρεπτεῖσθαι πρὸς ταὶς τοῦ αἰῶνος κρατοῦσας ἱδέας! Ἀλλ᾽ οὐδὲν ἦτον ἡ ψυχή καὶ ἐφεξῆς μενεὶ ἐλευθέρα ὅφελός ἐνδούσει ποτὲ τῷ μορφῇ τούτῳ τῆς φιλοδοξίας πειρασμῷ, εἰς ὅν ἐμπίπτουσιν οἱ μη-
δεμιαν ἐσωτερικὴν ἐχοντες ἄξιαν, ως αἱ ματαιόρρονες γραφαὶ ἂν δι’ ἐπιπλάστων κόσμων καὶ ψύχους τοῦ φυσικοῦ κάλλους τὴν στέρησιν ἀναπληροῦσι.

11 Φεβρουαρίου 1883. Ὁ Θεός διὰ τοῦ τρόπου καθ’ ὃν διένειμε τὸν πλοῦτον διδάσκει ἡμᾶς ίνα περιφρονάμεν αὐτοῦ.

Καθ’ ἣν ἡμέραν ἡ δίψα τοῦ πλούτου ἐπικρατήσῃ ὁχετο ἡ ἥμισυ, συνεποὺς δὲ καὶ πᾶς ἄρετη ἀπὸ τῆς πολιτείας.

Ἡ καθολικὴ ψυφοροπία φιλεῖ τοὺς εὐτελεστέρους τῶν χαρακτήρων καὶ ἀπεγιούνται τὰς ἐξόχους φύσεις, ἅτε τούτων μὲν ψυχοστός τὴν δημαχωγίαν, ἐκείνων δὲ δημαχωγουντάς ὑδεὶς καὶ ἐπιτυχεῖς πρὸς τὴν τυραννίδα μέσον. Μονήρες νομοθετικὸν σῶμα ὄλιγαρχικῆς τυραννίδος συνέδριον.

22 Φεβρουαρίου 1883. Σήμερον ὁρα 11 π. μ. παρέδωκα τῷ Κ. Καλλινικῆ τὴν ἐξής ἐπιστολήν, ὅπως ταύτην ἐγχειρήσῃ τῷ Βασιλεί.

Μεγαλειότατε.

Οὐδεμία βεβαιότας ἐφίσταται ἀνάγκη ὅπως διακεδαιώτω τὴν Υ. Μ. ὅτι οὐχὶ ἐκ περιτροπῆς, ὡς ἄλλοι ἐκ τῶν πλησιασάντων Αὐτῆ, γίνομαι μοναρχικός ἢ δημοκρατικός. Εἰμί μοναρχικός κατ’ ἐνδόμυχαν πεποίησαν ἐν πλείστηις περιστάσεις ἐξεδήλωσα τούτο, αἱ δὲ συγγραφαὶ μου μαρτυροῦσι, ὅτι τὴν κατὰ τὸ Σύνταγμα μοναρχικὲν ἐγὼ ἦς τὸ ἄριστον τῶν πολιτευμάτων διὰ κοινωνίαν ποθοῦσαν τὴν ἀληθὴ ἐλεοθερίαν ἐν κυβερνήσει μονιμῷ καὶ οὐχὶ ἀσταθεῖ, οἷαν ἡ δημοκρατία δίδει, ἄνετον εἰς πάντα πάθος καὶ εἰς πάσαν ἀκολούθιαν παρέχουσα διέξοδον.

Ἀλλ’ ἔστι τις καὶ τῆς τοιαύτης δημοκρατίας χείρων πολιτεία, τοιαύτη δ’ ἡ ὀλιγαρχία, ἢτις ἔστιν ἡ τῆς ἀριστοκρατίας παρέκκλισις διότι ἀριστοκρατία μὲν ἔλλοι ἐν τῶν
άριστων, εἰτ' ἐν εὐγενείᾳ, εἰτ' ἐπὶ παιδείᾳ, εἰτε καὶ διὰ τὸν πλούτον ἐπικράτειν, ἐλιγαρχία δὲ, τὴν ἐν ὀλίγοις σταυρίοις μὲν ἀγαθοῖς, συνήθως δὲ φαύλους πρὸς διοίκησιν ἴδιωφελῆ τοῦ τόπου σύστασιν. Τοιαύτη δ' ἡ ἀπὸ πολλοῦ ἐν Ἑλλάδι κρατοῦσα, ἐν Ἑλλάδι, ἐνθα ἡ ἀπὸ γένους εὐγενεία αὐγνωστος διὰ τὴν μέχρι τῆς χθές μακράν ἡμῶν δουλείαν, διὰ τὴν ἐκπαλαι παρ' Ἑλλησπόντην ἀποστροφὴν πάσης ἐκ γένους διακρίσεως, καὶ διότι εἰ τινὲς ἐν ἡμῖν τῶν ἄγνωστῶν ἀνδρῶν, εὐσεβεστατοὶ δημοκράτοι γίνονται ὡς τὸν ἐχλὸν σαγγενεύοντα, διὰ ψευδῶν οἱ αὐτοὶ ἑτεροτάτων ὑποκλίτουσι διάκρισιν τινὰ ἐν χρώμαν ἆνδοξοι, ἀποδειγμότατοι τὴν εὐγενείαν, οὖτοι οὐδέν ἀλλο εἰσίν ἡ ἐκ τῆς ὑποστάθμης τοῦ τουρκικοῦ Βυζαντίου, ἐκκοπεῖς τὸ γένος ἐξ ἀνθρώπων γαλακτοτούλων καὶ μαχαίρων εὐφραστησάντων τοῖς Τούρκοις αὐτῶν δεσπόταις καὶ τοῦτος ὅργανα πρὸς τυραννίδα γενόμενοι· ὡστ' ἀληθῆ ἐλκὴ τοῦ ταλαιπώρου ἡμῶν γένους ἦσαν οὖτοι ως καὶ εἰσὶ καὶ οὐχὶ σάρξ ὑγηνῆς, εἰ δὲ οἱ κατεργασάμενοι τὴν ἑνικήν ἡμῶν παλιγγενεσίαν προσήλθον ἐν Ἑλλάδι, ἐνθα σπανιωτάτοι μὲν οἱ ἄλληδοι φῶτων καὶ τῆς τούτως παρομοίους ἀρετῆς κάτοχοι, πλείστοι δὲ κάπηλοι οἱ δι' εὐπολειαν γνώσεων ἀπὸ τῆς τῶν πολλῶν μαρφίας χρηματικοῦτομενοὶ πρὸς βλάχην καὶ ταπεινωσάμενοι ἑθικήν, τοὺς δ' ὁλιγόστους ἑναρέτους διάκοπτες, ὡς οἱ καικοργοί, ἐν ἄδικαντο ἢθελον εἰσέχει τούς δικαστὰς τῶν. Μένει μόνον ὁ πλοῦτος οὗτος δ' εἰ καὶ σπάνιος ἔτι ἐν Ἑλλάδι, τάχιστα ἐγνώ, ότι εὐχολον ἢν αὐτῷ νὰ προσεταξίσθη τοὺς ἐκ τῶν πολιτευμένων φαυλότερους καὶ τοὺς ἐκ τῶν ψευδολογίων μᾶλλον ἀγάροτας ὡς διὰ τοῦτον ἐπαινεύσμενος δι' ἐκείνων δὲ βοηθοῦμενος, ἀμφότεροι δὲ διὰ χρημάτων ἐξαγοράζον ἀναφερικῇ εἰς τ' ἀνώτερα τῆς πολιτείας ἐδώλια.
Οὕτως ἀλληλοδοξουμένη ἐμφαρμόθη ἡ ὀλιγαρχικὴ τυραννίς ἡ τῆς Ἑλλάδος ταὐν κατάρχουσα διὰ τῶν ἀχρεοτάτων συνδυασμῶν στοιχείων εἰς τὴν διάλυσιν τῆς πολιτείας ἀγόντων μάλλον ἡ εἰς τὴν εὐκοσμον ἐδραίωσιν αὐτῆς.

Προσθέτεν τὴν συνδρομήν ἡν παρέσχε τὸ ἀπὸ εἰκοσαετίας ἐν ἡμῖν ἠθροῦν τολμήμα, ὅπερ διὰ μονήρους μὲν Βούλης, ὀλιγαρχικὴς τυραννίδος συνεδρίων κατασκεύασε, διὰ τῆς καθολικῆς δὲ ψηφοφορίας τέλεειν πάσαν σχεδὸν ἰκανότητα ἀληθῆ ἀπεμάκρυνε τῶν κοινῶν πραγμάτων, τοὺς ταπεινοτάτους δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀνύψωσεν, ἄτε τῶν τοιούτων πάσαν συνάλλαγην μετερχομένων, πρὸς μὲν τοὺς ἐκλογεῖς, ὡς δὲ αὐτῶν πρὸς τὸ χρηματιστήριον τῆς συναλλαγῆς εἰσδόλωσεν, πρὸς δὲ τοὺς ἐξ ἐκατόν, διὰ διὰ τῆς ψήφου τῶν ἐπιβάλλουσι τῇ Τυμέτερῃ Μεγαλειότητι, ἀνταλλάσσει τὴν παρεχομένην δύναμιν πρὸς τυραννίδα πρὸς τὰ μέσα ἕνα καὶ οὕτως κατὰ μέτρον οὐχὶ μικρὸν ὀφελῶνται.

Οὕτω περιηγήκατο τὴν Βασιλείαν εἰς θέσιν ἀπλῆς μηχανῆς διὰ τῶν χειρῶν τῶν Βουλευτῶν περιγραφομένης ὡς κόπτῃ τὸ κιδήθηλον νόμισμα, ὁ θέτουσι εἰς κυκλοφορίαν ἀναγκαστικῆς, ἐκμεταλλεύομενοι ἀμα καὶ τυραννοῦντες τὸν λαὸν καὶ τὴν Βασιλείαν.

'Αλλ' εἰς τοιαύτην ταπεινὴν θέσιν κατεγείρεσα ἡ Βασιλεία δύναται πλέον νὰ ἐκπληρωτοῖ τὸν ψεύδον αὐτῆς προορισμῶν; Τηρεῖ ἄρα γε οὕτω τὸ ἀγαθόν ἐκεῖνο μήνυμα ὅπερ ἐξήνεγχε πρὸ εἰκοσιν ἐτῶν ἀποδάσα τὸ πρῶτον εἰς τὴν χώραν ταύτην τὴν ἀνυπομόνως περιμεῖναν Αὐτῆς, ὅτι θέλει πάση δύναμει ἀφιερώσει ὀπάσας Αὐτῆς τὰς φροντίδας εἰς τὸ νὰ καταστήῃ τὸν εὐκλεῖ τούτον τόπον εὐθαίμονα; 'Η κρατοῦσα ὀλιγαρχικὴ τυραννίς ἔθετο εἰς ἀπόταξιν τὴν Βασιλείαν οὕδεις αἰσθάνεται τὴν χείρα, ὅτις ἐδει νὰ κρατῆ
στιθαρῶς τὸν οἶκον τοῦ σκάφους τῆς πολιτείας. Ἀλλ᾽ ὅταν ὁ πηδαλιοῦχος παραδώσῃ τὸ πλοῖον εἰς τὴν ὄρμην τῶν κυμάτων, καὶ μάλιστα ἐν μέσῳ βράχων, ὅποια ἄρα γε τούχῃ περιμένει τὸ σκάφος; Ἔν εὐκόσμῳ πολιτείᾳ ὁ Βασιλεὺς ἔστιν ὁ τῆς μηχανῆς ἔπιστατῶν μηχανικὸς, ἐστὶς, ἀμα συνειδῶς ὅτι ἡ μηχανὴ δὲν κινεῖται κατὰ τὸν προορισμὸν λύτης, σταμάτα αὐτὴν καὶ τὴν ἐπισκευαῖει. Ἐρωτήσατε, Βασίλει, οἰκονόμητος, οὐδὲ τῶν Συμβούλων τοῦ στέρματος ἐξαιρουμένων εἰ καὶ προσωπικῶς ἐγὼ οὐδεμίαν ἔχω ὑπόληψιν εἰς τὰ φῶτά των, οὐδὲν ἦττον ἄμως εἰ μί βέβαιον, ὅτι καὶ οὐτοὶ θέλουσιν ὁμολογήσει, ὅτι ἡ μηχανή δὲν λειτουργεῖ καλῶς. Πρέπει λοιπὸν νὰ ἐξακολουθήσῃ τὴν σχολιάν αὐτῆς κίνησιν; Πρέπει ἡ Βασιλεία νὰ μενὴ μὲ ἐσταυρωμένας τὰς χεῖρας; Πρὸ εἰκοσίον ἐτῶν ἐν τῇ Ἐθνικῇ Συνελεύσει ἐδήλωσα εἰπὼν, ὅτι αἱ ἐπαναστάσεις ἀπὸ μονήρως ἄρχονται Βουλῆς καὶ δὲν παύσουσι πάρεξ ὅποταν ἡ πολιτεία ἐπὶ δύο σταργηθῇ Βουλῶν· τὸ δ᾽ ἄλλο πλῆθος ἐν ὀντως ἐπαναστατικῇ καταστάσει ἀπὸ τοῦ 1862 διατελοῦμεν; Πρὸ ὁκτὼ περίπου ἐτῶν ἐπελθόντα κατηγορεῖτα τὸν κίνδυνον καὶ ὑπεδείκτη τὴν ἑπείγουσαν ἀνάγκην τῆς ἀναθεώρησιος τοῦ συντάγματος. Ἐξεμπλήρωσαν κατ᾽ ἑμοῦ τότε οἱ τὰ ἀπὸ τῆς ὀλυμπρικῆς τυραννίδος καρποῦμενοι ὀρέλη. Κατέσχυσεν ἡ ὁλικὴ δύναμις τῶν τῆς θησίας τῶν λόγων μου δυνάμεις, ὁ χρόνος ὁμοί, ὁ ἀδυσώπητος χρόνος, ὁ ἀείποτε τὴν βιοτισθεῖσαν οὐχὶ δὲ πνιγέσαν εἰς τὸ πρέπει ἀληθεῖαν ἀναθεώρησις ἀπὸς πρὸς τὸ φῶς, ἐκκαίσοσε μὲ. Ἐδεικτὸ ἀ σιὰ ὅ ἐν τῷ διάστημα τοῦτῳ τὸ δημόσιον χρέος, ἐτρίπτας σιὰ ὅ ἐς τῶν ὁ αῖστον Ῥώμης, τρία καὶ δὲ εὐποροῦσα διεξάγοντα ἀλληλεπί, ποτὲ ὁμοίως.
ἐκ τούτων ἀπάντων ἀγαθῶν ἐτελέσθη; Ὁ υἱός, ἀπολύτως οὐδέν, διότι καὶ ἡ ἐν μέρει ἀπελευθέρωσε τῆς Ἡπείρου καὶ τῆς Θεσσαλίας μᾶλλον ἐστιν ἔργον τῆς Εὐρώπης καὶ οὐχὶ ἴμπερον. Ἐντυχώς τούτο, διότι εἰπτοτε ἡμεῖς μόνοι ἐπεχειροῦμεν αὐτῷ ἰδέεμεν ἀποτύχει, ωσ ἀπετύχομεν ἐν τάσιν ἐσοι ἐπεχειρήσαμεν. Ἀπὸ ἐξηκονταετίας ἔλευθέρα διατελεῖ Ἡ Ἐλλάς, καὶ ἡμοὶ μέλις κατὰ μέσον ἡρων εἰς δέκα τοῖς ἐκατόν ἀνέρχονται οἱ εἰδότες ἀνάγνωσιν καὶ γραφὴν, ὡσον δὲ περὶ ἀληθῶς σοφῶν ἡ ὧν Ἐλλάς ἔχει ὀλγωτέρους παρὰ ἐσοις εἶχε κατὰ τὸ 1821.

Οὗτος δὲν ἔχομεν, ἐνά δὲ μόνον ἐπτὰ σταδίων μικροσκοπικῶν στερεόδρομον, ὡσας δ’ ἐπὶ ποταμῶν ἐξεύξαμεν γεφύρας παρέσυρε καὶ πρῶτος μετά τὴν οἰκοδομὴν χειμῶν, στερεᾶ ὡς μένουσα πάντοτε τρεῖς ἡ τέσσαρες ἃς οἱ τῶν νεωτέρων ἡμῶν γεφυροποιών ἔμπειροτεροί Τούρκοι ἤγειραν πρὸ τῆς ἑπαναστάσεως καὶ ἐκληροδότησαν ἡμῖν. Ἡ εἰσαγωγὴ, διὰ τὴν ἐν ἡμῖν παρεισδύσασαν ἐνεκα τῆς πτωχαλαζωνείας ἡμῶν πολυτέλειαν, εἰναι τριπλασία σχεδὸν τῆς ἐξαγωγῆς, ἐπερ φοβερὸν οἰκονομικῆς καταπτώσεως σημεῖον, ἐξ οὗ καὶ ἡ πίστις ἡμῶν ἐμειώθη, καὶ τὸ χρῆμα ἐργανευόμενη καὶ ἢ δημιουργεῖ ἐπὶ τὸ χεῖρον ἑκπτώσει τοῦ χρηματισμοῦ δεσπότεις ἡμῶν τῶν ἀπὸ τῶν παθημάτων ἄλλων λαῶν μὴ συνεισφέρουν, διὰ τὴν ἀμάθειαν τῶν κυβερνῶντων ἡμᾶς, οἵτινες τὰ παθήματα τῆς Γαλλίας ἐκ τῆς Τραπεζῆς του Ἡρωικοῦ καὶ τῶν assignats ἀγνοοῦντες, ὡς καὶ τῆς Αὐστρίας καὶ ἄλλων ἐπικρατείαν, νομίζουσιν δι’ ὅτι εἰς ἀνθρώπων ἡ ἑλεύθερη ἐπαναγάγει τὴν Ἐλλάδα κατάστασαν τὸν πολιτισμικὸν τῶν Τραπεζῶν καὶ τὴν ἀναγκαιολογήτην κυκλοφορίαν τῶν γραμμάτων τῶν, καὶ ἤκα καὶ τῶν ἄλλων προνομίων τῶν, ἐπιθυμοῦντες, εἰσε διὰ νό-
μον, ός η 'Τμετέρα Μεγαλειότης κυροί, εἰτε δἰα Βασιλικών διαταγμάτων, δη η 'Τμετέρα Μεγαλειότης ύπογράφει, τῶν ὁλίγων τὰ συμφέροντα πρὸς βλάβην τῶν υπηκόων Δύνατης ύπηρετοῦσιν. Καὶ δὴμος τὰ ἐν 'Αμερική. 'Αυστρία, Γαλλία, Ρωσία καὶ ἀλλαγοῦ πολλαπλά τῶν πολλῶν Τραπεζών ὁδειεύροντα καὶ η πληθύς τῶν ἐπενεχθεισῶν καταστροφῶν ἐπετεῖ νὰ σωρρονίσωσι τὰς κυρευνήσεις ἡμῶν, ὡς ἐν μέρει ἐσοφρόνησαν τίνας, ἄν οὐχὶ πάντας, τοὺς ἰδιώτας αἱ κατὰ ταύτας σχεδὸν περιόδους ἐπαναλαμβανόμεναι ζημίαι ἀπὸ τῶν λυκωσικών καὶ ἀλλων μεταλευτικών ἐστιαριῶν. 'Αλλ' ἐρωτῶ καὶ αὕτης, ἡ Βασιλεία εἰς ταὐταία συμπράττουσα άνταποκρίνεται εἰς τὸν προορισμὸν Αὐτῆς; ἑκπληροῖ τὰς υποσχέσεις ἃς πανδήμως ἔδωκεν; αἱ δ' υποσχέσεις εἰσὶν ἐπίσημοι υποχρεώσεις, ἃς ἀνέλαβεν ὅτε ἀπεδέχθη τὸ, ὁμοφηρό τῆς Συνελεύσεως γνώμη καὶ πανδήμω τοῦ Ἐλληνικοῦ ὄλου φωνῆ, προσενεχθὲν Αὐτῆς στέρμα τῆς 'Ελλάδος;

Πάντως οὔθεν κοινῶν ἐν τοῖς λόγοις μου τοῦτοι πρὸς τὴν ἀσέβειαν τοῦ συγγραφέως τοῦ πολυθρυλήτου ἑκείνου άρθρου «Τὰς πταίει; ». Ἐγώ, ός καὶ τὸ Σύνταγμα ἔχει, νόμω νανεύθυνον τὴν 'Τμετέραν Μεγαλειότητα, ἀπεδίδω τὰ συμβαίνοντα κακὰ εἰς τὴν σύνταξιν τῆς Πολιτείας ἡμῶν, ἡτὶς δὲ τὸ μονόρες τοῦ νομοθετικοῦ σώματος περιήγαγε τὴν 'Ελλάδα ἀπὸ μοναρχίας κατὰ σύνταγμα εἰς ὁλογραφίας τυραννίδα. Ἡτανόμεν ἀπαξάπαντες οἱ «Ἐλληνες ἀπὸ τοῦ πρῶτου μέχρι τοῦ ἐσχάτου, διότι πάντες τὰ κακὰ ἐν ἡμῖν ἔχοντα ἀκριβῶς διαγινώσκοντες ἐκαστὸς ἐπὶ τοὺς ἄλλους τὸ σφάλμα ἐπιρρίπτομεν οὐκ οἷον δὲ παρὰ τίνος τὴν θεραπείαν προσδοκοῦμεν, ἐπειδή καὶ ἄν τις βήγη φωνῆν, καὶ ταύτης ἐνεκεν ἐρ' ἐκατόν τὴν ὀργήν τῶν κρατοῦντων ἐλιγαρ-
χικών ἐπισύρη, οἱ πάντες οὐ μόνον δὲν συναντιλαμβάνονται αὐτῷ ἀλλὰ καὶ φεύγουσιν αὐτὸν ὅπως μὴ τῆς κατακρίσεως καὶ τῆς κατὰ αὐτοὺς ἄτυχικας τούτου κοινωνήσων. Προσμαρτυρεῖ μοι ἡ συνείδησις, ὅτι ηντ ηνομικα ἐδοχήθη τῇ πατρίδι οἱ διώκται μου ἄμως ἐκατόφοι κατήχυναν διὰ τῆς ὀλυμπίας διοικησιῶς τῶν, θῆλη τὴν ποιότητα καὶ ἰκανότητα αὐτῶν κατακτήσαντες. Ἡ ἐμὴ φιλοτιμία ὑπεραρκοῦσα ἡ ἰκανοποιήσης οὕτω, διότι ὅσα κατὰ τοῦ μονήρους νομοθετικοῦ σώματος ἐν τῇ ἐκθέτει μου ὡς εἰσηγητοῦ τῆς ἐπιτροπείας τοῦ πολιτεύματος ἔγραφα τῇ γνώμη καὶ τῶν συνδέδρας μου, ὅσα ἀπὸ τοῦ βήματος τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύσεως ἐν τούτου κακὰ προήγειται, ὅσα ἀπὸ τεσσαρακοστεῖας περίπου ἐθίδαξα καὶ πρὸ ἐκπαιδείας δημοσιογραφήσας προετοιμάσθη τῆς βούλησαν τοῦ σκοποῦ τοῦ κωλύσω νὰ προκαθόρισων, ἀλλὰ... προσπάθησα ἐπὶ ματαιώ, ἀπαντά συνέχθησαν. Ναι, Βασιλεῦ, λυπόμαι, ὅτι ἰκανοποιήθην ὡς ἐπιστημὼν τοῦ πράγματος ἐπὶ ζημία τῆς πατρίδος.

Γράφων τῇ Γυμνητρίᾳ Μεγαλείοτητι, βεβαίως δὲν προϋπέρεψα νὰ περιφράσω συνανταμένους καὶ μεγαλαιψής, ἀλλὰ προτάσσας διὰ βραγχιῶν ὅσα κατὰ τὸ παρελθὸν ἐν ἐκτάσει διετύπωσα ὡς μέλλοντα ποθὸ οὐ καὶ τῷ χρόνῳ βεβαιώσαντος ὅτι οἱ συνέδρας, κατασταμάλλων πιστεύον τῇ τῇ Γυμνητρίᾳ Βασιλείᾳ καὶ τῷ Λαῷ, ὅτι, καὶ ὅσα ἐφαρμόζουσα ὡς μέλλοντα νὰ συμβάσσων ὑλήσια, ἑλλοῦσα πάντως συμβεί. Προσβάλων, φιλοπάτριδος πολιτοποτεῖος ἐπιτέλους καθήκον, ὅθεν ἄνευ φόβου, ἄνευ πάθους τυχῶς ἐπιτελέσω τούτο. Πρὸς τὸ τέρμα τοῦ βίου ἀγόμενος ὑπὸ τοῦ χρόνου, οὐκ ἐλλιγα δὲ τεκνὰ ἐγών μετάνοια ἐν τῇ πατρίδι, παρελθὸν δὲ εἰς αὐτὴν ἀφιερώθηκε ἔλεος, πάντως ἐνδιαφέρομαι.
ὑπὲρ τῆς εὐημερίας αὐτῆς μᾶλλον παρὰ τὸ ὡς ἀπαιδας καὶ ἀνεστίους τοὺς νῦν κυθερνώντας αὐτήν.

Ὡς πατήρ καὶ ἡ Ύμετέρα Μεγαλείότης, πατήρ μᾶλλον πολλῶν τέκνων, ἔχει πολλῶ ὑπέρτερον τοῦ ἐμοῦ συμφέρον εἰς τὴν εὐημερίαν τῆς Ἐλλάδος, φέρει δ’ ἅμα καὶ μεγάλας ἀπέναντι τῆς ἱστορίας εὐθύνας, διότι τὸ πολιτικὸς ἀνένθυνον τοῦ Συντάγματος σοῦδόλως σώζει τοὺς Βασιλείς τῆς ἡ θικῆς εὐθύνης, ἢτις ἐπ’ αὐτοὺς βαρύνει καὶ ἡν ὑπέχουσι τῇ ἱστορίᾳ. Ἡ ἱστορία, Μεγαλείότατε, ὡς μεγάλους μακαρίζει Βασιλείς ἑκείνους ὡσι τὴν ἡθικὴν ταύτην εὐθύνην ἀείποτε ἀναλογιζόμενοι ἁπάσας αὐτῶν τὰς μελέτας καθ’ ἀπαντά τὸν βίον αὐτῶν ἀφίρωσαν εἰς τὴν κατὰ πάντα εὐδαιμονίαν καὶ ἀνύψωσαν τοῦ Κράτους οὗ τὴν κυθερνησίν διημύναν, σωταντιόν δ’ ὡς Βασιλείς ἄγνηρος καὶ ἄγενεος καὶ αὐτὴ ἱστορία ἐστιμάτισεν ἑκείνους ὅσι παρέδουσαν ἀκουτοὺς ἀριστότιμος ὅπως ἁγιωταν καὶ φέροντα ὑπ’ ἑκείνων εἰς οὐς διεπιστεύθησαν τὴν ἐνάσχησιν τῆς ἑκουτῶν ἡγε-μονίας.

Εἰπότε τὸ γνωστὸν ῥήμα «ἀ ὁ Βασιλεύς με βασιλεύει ἀλλὰ δὲν κυθερνησίν» εἰχετο ἁληθείας, ἄδικος ἦθελεν εἰ-ςαν ἡ ἱστορία διακρίνουσα μεταξὺ μεγάλων Βασιλέων καὶ ἄγνηρον. Εἰπότε ὁ ὀλέθριος οὐτὸς λόγος ἦλθεν ἦθελεν ἀπομακρύνει παντὸς συνταγματικοῦ ὁρόνοι πάντα φιλότι- μον, διὸ λατοὺς ὀδοὺς φιλότιμο καὶ μεγαλόφρονον ἀνήρ ἦθελε καταδεχθῆ νὰ γείνῃ νευρόσπαστον φέρον ἐπὶ κεφαλῆς στέμμα, ἐπὶ τῶν ὁμολογοῦντον, ἐν ἐκ τῇ χειρὶ ἄντι σκή-πτομεν λαλοῦν ὕποφερ ἀπογράφῃ ἀνεξετάστως νόμους ὑπὸ μονηρίους νομοθετικοῦ σώματος ἑπίβαλλομένους αὐτὴς πρὸς χιρωνETH][1] καὶ διατάγματα ἐπιταττόμενα αὐτῷ παρὰ Ἰπποργων οὖχι τῆς ἐλευθεράς τοῦ Βασιλέως ἐκλογῆς ἀλλὰ
πρακτόρων ἀπλῶς τοῦ ὑλιγραμμοῦ συνεδρίου τοῦ ἐν τῷ Βουλευτηρίῳ γραμματικομένου.

"Ὅχι, Βασίλειο, διαβεβαιώ Ὄμες μὲ τὸν θετικότερον τρόπον ὡς ἐσηγγητῆς τῆς ἐπὶ τοῦ πολιτεύματος ἐπιτροπείας, ἦς ἦτι ἐπιζώσι μέλη τινὰ, ὅτι οὔτε ἡ ἐπιτροπεία ἡμῶν ἡ σχεδίασα τὸ πολίτευμα, οὔτε ἡ ψηφίσσα αὐτὸ Ἕθνική Συνέλευσις εἴχομεν τοσοῦτον ταπεινὴν περὶ Βασιλείας ἱδέαν· πάν δὲ τούναντίῳ κηρύξαντες τὴν Ὄμετέραν Μεγαλειότητα ἐνήλικον πρὶν ἢ τὸ 18 ἐτῶν τῆς ἡλικίας Αὐτῆς συμπληρώση, ἀνεγράφομεν Ἀὐτὴν ὡς δόξημον πρὸς τὸ βασιλικὸν ἔργον, μακρὰν δ᾽ ἡμῶν, πολὺ μακρὰν ἴνα ἱδέα, ὅτι καὶ εἰς τὰς παραμονὰς τοῦ τεσσαρακοστοῦ Αὐτῆς ἔτους ἐμελλὲ νὰ διαστῆ ὑπὸ τὴν κηρυμονίαν τυχαίων ἀνθρώπων ἐκ πάσης δεδηλωμένης ἐφημέρου διὰ συναλλαγῆς πλειονο-ψηφίας προελθόντων.

Ἐκ τούτων πρόδηλον, ὅτι πάν δ᾽ ὀτι ἐφεξῆς ὑποδείξω Ὄμεν τινὸς Ὁμίλος ὡς μέσον ἐπως ἢ τη Ὄμετέρα Μεγαλειότης καὶ ἡ Ἑλλάς ἐξελύθη τοῦ ἐκτισματικοῦ κύκλου, ἐν δ᾽ ἀπὸ πλέον ἢ ὀχτωκαιδεκαετίας περιέγερε, δὲν εἰναι το ἄντι-συνταγματικόν, δὲν εἰναι το κατακόλουχα πολιτικόν, ἀλλ᾽ ἔσται τούναντίῳ πρόοντα πολιτική ὅπως προληψη ἡμι ἐπανάστασις, ἦτις εὐρίσκεται ἐπὶ θύρας, κυρίος δ᾽ ὅστις δὲν ἔσχρειν τοῖς μηκομούν ἀυτῆς ἐργομένης, τυφλὸς ὁ μὴ διορῶν τὰ ὑπὸ σφοδρῶν ἀνέμων συναγειρόμενα νέφη.

'Αλλ᾽ ὡς εὐχαλόν ἔστι νὰ προέρχῃ τις τὴν θέλλαν δύνασκολον δὲ νὰ προϋπολογίζῃ τὰς καταστροφὰς, ἢς θέλει ἐπαγάγει, οὕτω δυνατὸν μὲν νὰ διαχρίνῃ ἐγκυμονομένην ἐπανάστασιν ἀδύνατον δὲ νὰ προείπῃ ὅσα κακὰ θέλουσι προέλθει εἰς αὐτῆς.
Τὸ ἀρ. 107 τοῦ Συντάγματος τὸ προδιατυπῶσαι τὸν τρόπον καθ’ ὅν δύναται νὰ γείνῃ μερικὴ αὐτοῦ ἀναθεωρησις οὐδεμίαν κατ’ ἐμὲ ἔχει ἵσχυν, ἀτε ἀντικείμενον εἰς τὴν κυ- 
ριαρχίαν τοῦ ἔθνους καὶ εἰς τὸν ὅρθον λόγον, ὡς διὰ μακρῶν ἀπεδείξα τοῦτο ἐν τῇ περὶ συνταγματικῷ δικαίῳ πραγμα-
τείᾳ μου.

'Αλλ’ ἔστι τοῦτο καὶ ἀντισυνταγματικὸν ὅλως καὶ ἀσύγγνωστο ἀναχρονιστὸς. Ἀναχρονισμὸς μὲν, διότι οὐδὲν τῶν νεωτέρων πολιτευμάτων ἀνεκήρυξεν ἑαυτὸ αἰώνιον ἀντιπολιτικὸν δὲ, διότι ἡ ἱστορία πάντοτε ἑπεκύρωσε τὸ 
θεώρημα τῆς ἐπιστήμης, ὅτι ἡ ἐθνικὴ ἐν ἡδυνηθηκα, ἡγυγιαν ἄγοντα, ν’ ἀναθεωρήσῃσο καὶ μεταβάλωσι τὸ ἐαυ-
τὸν πολίτευμα, ἡγαγκάζησον νὰ καταρύγωσιν εἰς ἐπανά-
στασιν, ἡπως ἄτο τοῦ τραγήλου αὐτῶν τὸ ἀποσείωσιν. 
Τοῦτο ἄριστα καὶ τῇ Ἰμετέρᾳ Μεγαλειώτῃς συνείδητα προ-
τείνω τῇ Ἐθνικῇ Συνελεύσει διὰ τοῦ ἀπὸ 30 Ὀκτωβρίου 
1864 Βασιλικοῦ Αὐτῆς διαγγέλματος, ὡς ἔστερῃ πρα-
κτικότερον τινὰ ἄλλον τρόπον πρὸς ἀναθεωρήσῃ τοῦ Συν-
τάγματος, δυστυχῶς δὲν ἡ Συνελεύσις δὲν ἐπήκουσε τῆς 
σφής του Βασιλέως γνώμης. 'Αλλ’ ἐπανάστασις ἔστι τι 
πάντοτε κακῶν μέγα, ὅπερ φευγήσατο, ἀρα ἐξεύρεσι οὐ 
τοῦ τρόπον ἡπως ἄνευ του ἑσχάτου καὶ φώτευ τῆς ἐπαναστά-
σεις μέσου φύλασσων εἰς διόρθωσιν τῶν κακῶς ἐχόντων 
περὶ τήν σύνταξιν τῆς πολιτείας ήμῶν.

'Οθεν, εἰ καὶ ἔχω ὡς ἀδύνατον, ὅτι ἡ ὑπὸ τῆς μονήρως 
Βουλῆς διὰ συναλλαγῆς ἐναποκουμένη ὀλιγαρχική τυραννίς 
θέλει ποτὲ συγκατατεθῇ εἰς τὸ νὰ καταλύσῃ αὐτῇ ἑαυτὴν συν-
αινοῦσα εἰς τὴν ἀναθεωρησιν τοῦ Συντάγματος, οὐδὲν ἦττον 
συναινῶν ἡ γείνῃ τις ἀπόπειρα ὡς κατάδηλον γένηται 
τὸ ἀκατόρθωτον. Πολλοὶ εἰσίν οἱ ὡς εἰς καθεἰς αὐτόχειρες

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
γνώμενοι, ούδὲν ὃμως ποτὲ πολυμελὲς σωματείον, καὶ μάλιστα ὁλιγαρχικοὶ, ἥπετοκτόνησεν.

Ἑπεὶ οὖν ἀγὰρ ὁλιγαρχική ἡ τυραννική καὶ μάλιστα ἡ ὁλιγαρχική, δεῖσι μετὰ τὴν μεταίχυσιν ἀπόπειραν ἵνα ἐξευρεθῇ ὁ τρόπος πρὸς ἀναβίωσιν τοῦ ἐθνοῦς διὰ τῆς δηλώσεως τῆς ἐν αὐτῷ κυριαρχίας. Ἡ τοῦ τρόπου ἐξεύρεσις ἦσται τὸ ἔργον τῶν ὑποργῶν, οὗς ἡ ἧμετέρα Μεγαλείοτης καλέσει πρὸς τὸ εὐγενεῖς καὶ φιλόπατρι ἄμα ἔργον τὴν κατάλυσιν δηλαδὴ τῆς ἐλευθερίας τῶν ὑπὸν διοικούσης ὁλιγαρχίας. Τὸ ἐπὶ ἐμοὶ διατυπὼ ἀπλως ἐνταῦθα ὀλίγα ἐξ ὅσων φρονοῦ ὡς χρῆζοντα ἀναθεωρήσεως.

Ὡς ἀπολύτως ἀνάγκης ἐγε τὴν σύστασιν καὶ ἑτέρου νομοθετικού σώματος, ὥσερ οὐ μόνον ἀνεξαιρέτως ἀπαντᾷ τὰ μοναρχικῶν ἔχοντα σύνταγμα ἐθνικής ἔρους, ἀλλὰ καὶ ἀπαντᾷ τὰ ὁρθάς ἔχοντα δημοκρατικά, πάντες δ΄οἱ περὶ τὴν πολιτικὴν ἐπιστήμην ἀσχολούμενοι ἔχουσιν τὸ διμερές τοῦ νομοθετικοῦ ως σωτηρίου. Οὕτως ἦ τῶν τελευταίων τούτων ἐτῶν ἱστορία ἀποδεικνύει, δι' ἐν τῇ Βορείῳ ἀμερικανικῇ ὁμοσπονδίᾳ, ἐν Ἑλληνικῇ καὶ Γαλλικῇ ταῖς δημοκρατουμέναις ἡ ὑπαρξις τῆς Γερουσίας ἀπὸ μεγίστων σφαλμάτων, βαθέων χλοισμῶν καὶ βιαίων ἀνατροπῶν ἔσοδος τούτος τότες τούτως.

Τὰ περὶ τὴν ἐκλογὴν τῶν Βουλευτῶν ἔρουσι κάκιστα, τούτο μὲν, ἕνεκα τῆς καθολικῆς ψηφοφορίας, τούτο δὲ, ἕνεκα τῆς διὰ σφαιριδίων ψηφοφορίας, τῆς κατ' ἐπαρχίας ἐκλογῆς τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ ἐθνοῦς, καὶ τῆς ἔξ ἐκλέγονται ἀναγκαστικῆς ἐν ταύτῃ τούτων ἐγκαταστάσεως, ἐξ ἔτη προέρχονται οὐχ! Βουλευταὶ τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ ταλαίπωροι εἰπότες τῶν ἰδιωτικῶν τοῦ χωρίου τῶν συμφερόντων εὐτυχείς ὑπηρέται. Ἀλλὰ καὶ τὰ περὶ τὸ βουλευτικὸν αὐτῶν ἐπίδομα χρήζουσι βελτιώσεως.
Τὸ κατὰ τὴν δικαστικὴν ἔξουσιαν ἔχουσιν ἀνάγκην μεταρρυθμίσεως, διότι τὸ μὲν ἱσόδιον τῶν δικαστῶν παντελῶς ἐν Ἔλλαξι ἀπέτυχεν, ὡς βάρος δ' ἐπὶ τῆς συνειδήσεως φέρω τούτο, διότι ἐκθύμως ὑπὲρ τούτου ἐν τῇ ἐπιτροπείᾳ τοῦ πολιτεύματος ἡγουμενίσθη, ἡ δ' ἐμὴ γνώμη ἐπεκράτησε τῆς ἐναντίας ἄλλων σπουδαστῶν μελῶν ἐμοῦ περὶ τὸ πράγμα ἐμπειροτέρων καὶ ἀκριβέστερον ἐμοῦ τὸν ἐλληνικὸν χαρακτήρα εἰδῶν. Ὡθεν καὶ ἡ δικαστικὴ λειτουργία ὑπὸ τῶν ἐπιτροπῶν καταλαμβάνεται, εἰς ταύτην προχειριζόντων τῶν τῆς ἡμέρας κρατοῦσιν κυριοναρχίαν ἑκείνους παρ᾽ ὧν ἔλαβον ἐκ προσωμίων τὰ πιστά, ὡς εἴσοδον αὐτοὺς πειθόμενα εἰς τοὺς μέλλοντας σχοπούς τῶν ὀργανα.

Τέλεον ἐξελίπειν οὕτως ἡ διάκρισις τῶν ἐξουσιῶν καὶ ἐμοῦ ἡ διάκρισις αὕτη τῆς ἀπολύουσι ἐστὶν ἀνάγκης διὰ τὸ εὐκροσιόν πάσης πολιτείας. Ἡ ἐν τῷ Βουλευτηρίῳ ὀλιγαρχικὴ τυραγνίς κατάρχει τῶν πάντων ἀπὸ τὸ βασιλικὸν θρόνιον μέχρι τοῦ δασοφύλακος, τοῦ ἁλητῆρος, τοῦ σταυμάρχου.

Τὴν ἀνάγκην Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας εἰς προπαρασκευὴν τῶν νόμων καὶ εἰς συγκρότησιν ἀνωτάτου διοικητικοῦ δικαστηρίου, διὰ μακρῶν κατέδειξα ἐν τῇ Ἐθνικῇ Συνελεύσει καὶ ἦρα μὲν τὴν νίκην, ἐφήμερον ἐμοῦ, διότι μετὰ ἐναυτὸν ἕνα τὸ Συμβουλίου κατηγορήθη, ἐξ οὗ καὶ ἡ ἐκτοτε περὶ τὴν σύνταξιν τῶν νόμων κρατοῦσα ἐπιπολικοτήτης καὶ ἀκομαῖα.

Ἔμαχηγρύφησα, Μεγαλείότατε, ἀλλὰ καὶ οὕτως ὀλιγιστα, τὰ κυριότατα κατ᾽ ἐμὲ, ὑπὲρείξα ἐκ τῶν διὰ τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος τροποποιητέων περὶ δὲ τῶν διὰ νόμων ἐπενεχθησομένων βελτιώσεων μελήσει τοῖς νομοθετικοῖς σώματι καὶ τῷ Συμβουλίῳ τῆς Ἐπικρατείας ὁπόταν καλῶς συγχροτήθωσι.
Τό ἐπειγόν ἐστιν ἡ συγχρότησις Ἑλληνικῆς Συνελεύσεως ἡνὶ τῆς βάσεως τοῦ κακοῦ ἀνατραπῆς, διότι εἰς τοὺς πάντας ὑμᾶς ἵνα ἐκ τῆς εἰκοσαπετοῦς πείρας ἐγένετο, ἵνα ἔν διαρκὲς ἐπαναστάσει διατελοῦμεν, ὡς τοῦ μονήρους νομοθετικοῦ σώματος οὐδὲν ἄλλο ἐντὸς πάρεξ συνεδρίῳ ὀλιγαρχικῆς τυραννίδος.

Ἐν τῷ δικαίωματι τοῦ πολιτοῦ ἀναφέρομαι πρὸς τὴν Ἰμετέραν Μεγαλειότητα ὡς τὸν μόνον δυνάμενον ἄνευ κλονισμῶν νὰ σώσῃ τὸ ἔθνος. Ὡς πόλιν θεπλήρωσα τὸ ἐμὸν καθῆκον στεροῦμενος τῆς δυνάμεως νὰ διορθώσω τὸ κακὸν. Ἐλάλησα ἐν ἐλῃ τῇ εἰλικρινείᾳ πιστῶν ὁρμάσκεισ εὐρικῶς ἔξεπλήρωσα τὸ καθῆκον μου ἀνυλίκας τῷ Βασίλει μου, τῷ Βασίλει τῶν τέκνων μου, τῇ καρδίᾳ μου· ἃν μὴ οἱ λόγοι ὑμῶν, οὐχ ἡ ἐπιστήμη, ἡ ἱστορία καὶ ἡ πειράματος ὑπογράφουσαν εἰσακουσθώσι τῇ ὑπεράκολῳ, πάντως ἐπελεύσαται, ἐξῷ τουλάχιστον τὴν συνειδήσιν συνισκόμεθαν, ὅτι οὐδὲν ἐντὸς πρόληψιν τοῦ κακοῦ ὑμᾶλλον.

Εἰς τῇ ἁγίωσις καὶ τῇ φιλοπατρίᾳ τῆς Ἰμετέρας Μεγαλειότητος ἀναφέρομαι τῇ φωνῇ ἅγιος, ἢ ἐξαιρετική εὐνοία, ὥς ἡ παρ’ Ἀντίθετα ἐπιμήκη ἐξ ἐξοίσασίαν, κατέστησεν ἀμετατρέπτως ἕνα τῶν μάλλον.

Ἀδημίσι τῇ 20 Φεβρουαρίου 1883
Πιστὸν Αὐτῆς ὕπηρχον

Π. Ν. ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ.

25 Φεβρουαρίου 1883. Μετά τριμήνους οὐδένας ἀπέθανεν χῆς τῆς 10 π. μ. ὅραν ὁ Ἀλέξανδρος Κουμουδοῦρος. Πρὸ ὁκτὼ ἄριστως ἔτων ἡ χῆς θανόν μετά τοῦ Ζαύμη καὶ Δεληγεώργη τριανδρίαν ἀποτελέσαντες ἐκ συντάσσεις διὰ συγκρατημένναι καὶ παντὸς ἄλλου ἁγνύκου μέσου ἐπιλέμησαν τὸν τότε ἐν τῇ ἐξουσίᾳ Βουλαγρην, ἢν ἐρ'
ἐλην τριετίαν τοσαύτας ἐπότισαν πικρίας, ὡστε καὶ κατε-δίσαν ἀυτῶν εἰς τὸν τάφον, ἐκτοτε ὅμως πέντε μόλις παρῆλθον ἑτη, καὶ' ἀ ἀληθοδιαδόχως παρηκολούθησαν τὸ θύμα πρῶτος ὁ Δελητεώργης, μετά τούτον ὁ Ζαΐμης καὶ χλές ὁ Κουμουνδούρος. Παρίστανται νῦν καὶ οἱ τέσσαρες ἐνώπιον τοῦ ἀδεκάστου κριτού. Τις ὅμως ὁ μὴ διορίαν καὶ ἐπὶ θῆς τὴν φοβερὰν τῆς θείας Προνοίας δίκην; Κατακυκλο-φαστοῦντες τὸν Βούλγαρην ἐνμίζον, οἱ μᾶταιοι! ὅτι πρὸ ἑκατῶν εἶχον τὴν αἰωνιότητα, καὶ ὅμως ἐπὶ βραχύτατον ἐχάρησαν διὰ τὴν νίκην ἢν ἦραν κατὰ τὸν Βούλγαρην, ἐπὶ δὲ τῶν σοφῶν αὐτῶν ύψόθη ὁ Τρικύπτης ὁ ἀπάντων τῶν πολιτευόντων χείριστος, ὁ ἀφιλόπατρις ὁλος, ὁ τὴν Ἑλ-λάδα ἁγών πρὸς τὸν ἀλθόν. Βεβαιώς ἡ θεία δίκη φοβερὸν καὶ τούτῳ ἐπιφύλασε τὸ τέλος ἀνάλογον ὅμως τῇ μοχθηρίᾳ, ἣτις τὰς τούτου πράξεις ἀνέκαθεν διευθύνει.

6 Μαρτίου 1883. Τὴν ἀνωτέρω πρὸς τὸν Βασιλέα ἐπιστολὴν μεταποίησας εἰς ἄρθρον ἐφημερίδος, πρὸς δὲ καὶ προσθεὶς τινα, ἐδημοσίευσα διὰ τοῦ σημερινού φύλλου τοῦ «Τηλεγράφου».

Ἐν Μαδρίτῃ τῇ 14/26 Ιουνίου 1883. Χθές τὸ ἐσπέρας σὸν τῷ φίλῳ καὶ συναδέλφῳ Κ. Manuel Colmeiro ἀφεσπερίσαμεν παρὰ τῷ Κ. Veya de Armijo ὑπουργῷ ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν τῆς Ἰσπανίας, σήμερον δὲ συνεδριασάσθης τῆς ἀκαδημίας τῶν ήθικῶν καὶ πολιτικῶν ἐπιστημῶν τῆς Ἰσπανίας ἀνέγνων αὐτῆς τινα κεφάλαια τῆς ἦτο ἀνεκδότου διατριβῆς μου, «οο que la Grèce aurait pu être et ce qu'elle est», ἀπερ τολὴ ἐκίνησαν τὸ ἐνδιαφέρον τῶν συνα-δέλφων μου θερμῶς ἐπὶ τούτου εὐχαριστησάντων μοι.

12 Ὁ κτωσρίου 1883. Ο ἐν ὁμοίῳ παντὸς ἀνθρώπου βίος ἐστὶν ἀδιερεύνητος. Τὸ ἄσυλον ὅμως τούτου σεβαστόν ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ ΛΥΤΟΒΙΟΥ. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝ.
ἐφόσον τά ἐν αὐτῷ συμβαίνοντα οὐ βλάπτουσι τὴν πολιτείαν ἢ τῶν πολιτῶν τίνα, ἀμα δ' ὑπὸ τὴν σκέψιν τοῦ ἁσύλου τοῦ οἰκου ἐπεκτάθη τι κακὸν κατ' ἄλλου παύει τοῦ νόμου ἡ προστασία, δέν δὲ τότε ἐνα τά ἐν οἷον ἁίσχη προ- ἐλθοῦσιν εἰς φῶς. Οὕτως εἰ τις δῶροι πρὸς ἑσγυρὸν ἔτυχε θέσεις τινος δημοσίας ἢ καὶ ἄλλης ὀφελείας ἐπιτρέπει ὁ νόμος τὴν κατ' ἀμφοτέρων διώξιν, μενοῦσι δ' ἀκαταδίωκτοι καὶ ἀνεξέλεγκτοι οἱ θυσία τῆς ξαφτοῦν οἰκογενειακῆς τιμῆς εἰς ἐπισήμονες δημοσίας θέσεις ἀναρρήγηθεντες; Ναὶ, λέγουσιν οἱ πολλοὶ, ἀπαντῶμεν δ' ἡμεῖς, δέον τότε ἐνα κακο- σωμεν τὸν Τάκιτον, τὸν Μακώλαιγον καὶ τῶν ἱστορικῶν πάντας ἐκείνους ὅσα τά ἐνδόν τῶν ὁπ' αὐτῶν ἱστορηθέντων ἁίσχη ἤνεγκαν εἰς τὴν δημοσιότητα καὶ εἰς τὴν τῶν πάν- των περιφρόνησιν παρέδωκαν. Ἔχετεσαν τοῦλαχιστὸν τὴν τιμωρίαν ταύτην οἱ αἰδοὺς ἐστερημένοι φαύλοι.

18 Φεβρουαρίου 1884. Τὸ διηγηρικὸν ἐπάγγελμα, πρὸς δ' ἡ ἀπὸ τῆς καθηγείας ἀπόλυσις μου κατὰ τὸ ἐτὸς 1832 ἠγάκασε μὲ νὰ ἐπιδοθὲν εἰς πορισμὸν τῶν τοῦ βίου, ὑφηλίσε μὲ καὶ τὰ τέκνα μου, ἀλλ' ἐπόσαι ἐνεργητικό- τητα πρὸς τοῦτο ἐδαπάνησα, ἐνεργητικότητα ἐξ ἤς, ἐγὼ πεπόθησιν, ὅτι οὐ μικρόν ἤθελεν ἐξυπηρετεῖν ἡ ἐπιστή- μη, κατὰ τ' ἀνθρώπῳ μάλιστα τοῦ βίου ἐτη. Ἐπανελ- θόνων εἰς τὴν καθηγείαν τὸ 1862 ἁμέσως ἠλάττωσα τὰ τῆς διηγηρικῆς ἐργασίας καὶ ἐπεδόθην αὐθεὶς τῇ συγ- γραφῇ, ἡς οἱ καρποὶ τὸ τε σύστημα τῆς ποινικῆς νομο- θεσίας καὶ ἡ δευτέρα ἑκδοσις τῆς πραγματείας τοῦ Ἡμι- ταγματικοῦ δικαίου, ἀλλ' καὶ αὐθεὶς ἡ ἐργασία, πρὸς ἢν ἦγον με αἱ κλίσεις μου, ἀντικατῆ ὑπὸ ἐκνέα περίπου ἑτῶν, τούτῳ δ' ὅπως τὸ κατ' ἐμοῦ ἀδικαιολόγητον πάθος κοράσω- σι καὶ αὐθεὶς οἱ καὶ τὸ πρῶτον ἐκβαλόντες με τοῦ Πανεπι-
στημίου καθηγηταί συναντιλήπτορες ἐν τῷ Τρικούπη, τῷ ἀγαρίστῳ μαθητῇ μου, τυχόντες καὶ χορηγήσαντες αὐτῷ τά μέσα οὕτως ὅπως τάς αἰσχράς ἀυτῶν ὑποχρεώσεις πρὸς τὸν διαδέχοντα μὲ βλάχια ἔξοφλήση (α'). Ἀπεγορητεύθην οὕτω, τὰ δ' ὅλη ἔργα ὡς ἐπεχείρησα ἀπὸ τοῦ 1877 καὶ ἐνετεύθην ὑπεύθυνται ταῖς αἰήσεσι καὶ προτροπαῖς τῶν συν-αδέλφων μου ἀκαδημαϊκῶν παρ' ὑμῖν καὶ ἐνθυμισθήσαν. Ἄν ἡ Ἑλλάς ἐξημιώθη, ὡς βίβους οἱ μεταγενεστέροι λί-θου ἀναδέιματος κατὰ τῶν διωκτῶν μου.

Καταγράφω ἐντὐθὰ τὰς συγγραφὰς πρὸς ἀς ἐσκόπουν ν' ἀγορληθῶ καὶ πρὸς τὰς ὅποιας ἡρξάμην πρὸς πολλοῦ παρασχευακόμενος διὰ μελετῶν καὶ σημειώσεων εἰσὶ δὲ καὶ εἶξος.

Α'. Ἰστορία τῶν ἀρχαίων τῆς Ἑλλάδος πολιτειότατον.

Β'. Ἐκδοσις τῶν πολιτικῶν του Ἀριστοτέλους μετὰ πολιτικῶν σχολίων, πρὸς ἀπόδειξιν τῆς σχέσεως τῶν θεω-ριῶν τοῦ Σταγειρίτου πρὸς τὸ κατὰ σύνταγμα πολιτεία.

Γ'. Ἐκ τῶν κίνημα καὶ διαφορὰν ἡ Ἀγγλο-Σαξω-νική φυλή ἔδρασεν ἐν μὲν τῇ Ἀγγλία ἐδραίων μοναρχικῶν κατὰ σύνταγμα πολιτεία, ἐν δ' Ἀμερική ἔτερον ἐξ ἐσο-δραίων ὅλα' ἀντιδότως δημοκρατικῶν κατὰ σύνταγμα πο-λιτεία.

Ὡς ἀργυροῖς προσθέτοι τήν Β'. Ἐκδοσις τῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν πολέμῳ νομίμων τῶν ένθυμων, ἡ ἐσκόπους ποιήσαι ἡμᾶς τῇ περιτύπωτι τῆς τοῦ συνταγματικοῦ δικαίου, ὅτε ἐπηλθὲ μοι ἡ ἀπόλυσις.

Πρὸς τὰς τρεῖς ταῦτας συγγραφάς, ἐξ ὧν ἐκάστη δῦ, (α') Ἀναγράφω ἐντὐθὰ τὰ τούτων ὕμνοις ἐκ ἐνθύμῳ τῶν τέκνων μου καὶ τῶν μεταγενεστέρων, Τρικούπης καὶ Κωστῆς οἱ συναλλαχόμενοι Ράλλης ἰ. Σούτσος, Καλλιγάς, Παπαρραγάκος, Φρεσκάτης, Κόκκινος καὶ Δαμασκάνος οἱ προθύμων ἄργων τῆς ακαμηθείς τῶν δύο πρώτων γιομένων.
Ισως δὲ καὶ τρεῖς ὀγκώδεις τόμους ἐμέλλει πληρώσαι, ἐπιχόν-
πουν ἀροσιώσας τὸν ἄλλον μου βίον, μάτην ἦλπισα! ὁ ἁμει-
λικτος κατ᾿ ἐμοῦ διαγράφος καὶ χρόνον ἐστέρησε με πρὸς ἀλλὰ τραπέντα, καὶ ὄρεξεμος εὐθύμου, ἢς πάντως ὑφήζει ὁ
πρὸς ἔργα τοσούτων στοιχεία σχοπῶν. Βοῦν ἀλλιώντα δίς
ἐφίμωσαν οἱ ἀθλοί, κατὰ τὸ εὐαγγελίζον λόγιον.

23 Φεβρουαρίου 1884. Ἔν τινι ἐπιστολῇ αὐτοῦ
πρὸς ἕνα τῶν φίλων τοῦ Ἡσσαράους ὁ μέγας τῆς Ἀγ-
γλίας ἱστορικὸς Μακάλαγης ἔγραψε μεταξὺ ἄλλων τὰ ἐξῆς ἄξια πόλις ἰμελέτης. Ἑμιὶ βεβαιότατος, ὅτι οὐδὲ μίαν
»μόνην γραμμὴν ἔγραψα ποτὲ, οὐδὲ λόγον ἑνα ἐξήνεγκον
»ἐνδέοντα, ὅτι ἡ ὑποτάσση ἐν τῇ πολιτείᾳ ἔξουσία πρέπει
»νὰ διαπιστεύῃ τῇ ἀριθμητικῇ τῶν πολιτῶν πλευροφο-
»φίᾳ, ἐν ἄλλοις λόγοις τῇ πενετάσῃ καὶ ἀμαθετάσῃ με-
»ρίῳ τῆς κοινωνίας. Πρὸ πολλοῦ ἐμφανθῆ ἐν ἔμοι ἡ πε-
»πολιθείς, ὅτι θεσμοὶ παντελῶς δημοκρατικοὶ δ’, τι ἐπιτῆ-
»δεῖον εἰσιν ὅπως ταχέως ἡ βραδείς ἐξαφανίσθαι εἴτε
»τὴν ἐλευθερίαν, εἴτε τὸν πολιτισμόν, ἵσως δὲ καὶ συναμ-
»φέτερα».

Τὴν γνώμην ταύτην τοῦ Ἀγγέλου Θουκυδίδου σήμερον
ἐγνώρισα, ἕγω δήμος τὴν καύχησιν ὅτι καὶ ἐγὼ πρὸς πολλοῦ
διέγων, ἔμπιστον καὶ ἐν τῇ περὶ συνταγματικῷ δικαίῳ πρα-
γματείᾳ μου ὅσαν παρέστη μοι περίστασις καταπολέμησα
τό τε δημοκρατικοῦ πολίτευμα, ὡς καὶ τὴν μεγάλην ἐπι-
κράτησιν τῆς ψήφου τοῦ ἀμάθους ὁχλοῦ, ἢν διδάσκατα 
ἀπὸ τοῦ σημερίου ἡμῶν πολίτευμα διὰ τῆς μονήρους Βουλῆς.
Ὁ χώλος ὑποδημάτως καὶ πάντοτε καταδημαγωγεῖται ὑπὸ
τῶν φαινομένων ἐπιτηδείων. Ὁ φθόνος ἄγει τὸν ὁχλὸν πρὸς τὸ
μίσος κατὰ πάσης ὑπερόχου ἵκανότητος, ὡς ἡ ἀρχαία τῶν
Ἀθηνῶν ἱστορία μαρτυρεῖ, ὡς ὁ τῆς νεωτέρας Ἐλλάδος.
βίος παρέχει ἡμῖν καθημερινά παραδείγματα. Ἡ τοῦ ὁχλου ἀμάθεια βίπτει τούτον εἰς ἀνηκέστους πλάνας, ἡ δ’ ἀναπόφευκτος αὐτοῦ πενία ὧθει αὐτὸν εἰς τὸ ἐπιζητεῖν πάντοτε τι κακὸν ἐπ’ ἐλπίδα, δι’ τὸ προσδοκόμενον τούτο κακὸν πληρώσει τὸ κενὸν αὐτοῦ βαλάντιον’ καὶ ὅμως, τοῦ κακοῦ ἐπιπευγάλτος, μόνι το θηματικὸν ἡς τούτου ὑφελόνται, ἐν’ ἀπολαύσεις ἡδονάς καὶ πλοῦτον βίπτοντες τὸν εἰς τὴν ἐαυτῶν ἀνύψωσιν συνεργήσαντα ὁχλον εἰς κακοδαιμονίαν τῆς πρότερον μείζονα. Νέοι τότε θηματικοὶ ἔγειρονται, καὶ τούτως τὴν ἐαυτοῦ συνδρομῆν ἐκθύμως παρέχει ο κακοδαιμονιῶν ὁχλος πρὸς ἐπιπευξῖν ἐτέρου καυνοῦ, καὶ οὕτως ἐφεξῆς πρὸς μείζονα κακοδαιμονίαν ἀγεταὶ δυσμέρως μεχρισμοῦ τέλεων καταστραφῇ, εἰτε εἰς τυράννου ἐγχώριου γεγεγαραν ἐμπεσὼν, εἰτε εἰς ἐξωτερικοῦ δεσπότου δουλοσύνην.

25 Φεβρουαρίου 1884. Τὸ ἀρχαῖον λόγιον «φιλεῖ τὸ ἀρχόμενον μιμεόμεθα τοὺς ἄρχοντας» Πέτρος ο μέγας τῆς Ρωσίας διητύπωσε ἡς ἐξῆς ἐν ἐπιστολῇ ἠτοῦ καταστάσει περιφήμωρ πρὸς τὸν υἱὸν» «οἶναν ἐν ἐπιθετής κλίσιν οἱ πάντες θέλουσιν ἀσταθῆς αὐτῆς, πάν τι δέ σοι ἀνικάρον ἔσται, τούτῳ καὶ τοῖς ἄλλοις πάσι δυσαρεστῶν».

Ὁ Βασιλείου Γεώργιος κατελθὼν εἰς Ἑλλάδα πολλὴν ἐδείξει πρὸς με εὔνοιαν. Δὲν ἐκολαχεύθην ἀποδείξεις δὲ, ὡς τούτων ἐξήγησα, ὡς ἐπιρρήθησα τι κέρδος ἐξ αὐτῆς, ἐπιηθάμενοι μόνον χρήσις τῆς εὐκαιρίας ἐπὶς δάσω τὰς κατὰ τὴν ἐμὴν κρίσιν ὅνησιμωτέρας τῇ Βασιλείας συμβουλαῖς. Τὰς κυριωτέρας πρὸς τὸν Βασιλέα ἐντεύξεις μου κατέγραψα ἐν τοῖς τοῖς αὐτοδιογραφικοῖς ἀπομνημονεύμασι μου. Τελευταῖον διελέγοντα τῇ 4 Νοεδρίου 1877, ἐκτοτε δὲ, καὶ τοι ὑπὲρ τά ἐξ ἐπὶ παρῆλθον, ἡ Α. Μ. δὲν ἔχρινεν ἀναγκαῖον ἑνα μὲ ἑκ, ἐγὼ δ’ ἀπέσχον τοῦ αἰτήσασθαι ἐντεύξιν.
4 Μαρτίου 1884. Διφωτικόν κακόν πολλού κακόν μάλιστα κτηθέντος, προκάλει τήν εἰσβολή τῆς διαφοράς, εἰς ἥς ἀρετοκρὸς τῆς πολιτείας ἡ φύσα. Τούτοις αὐτῷ ἐφέτοις καὶ ὁ Σωκράτης τὸν Περικλῆ νεγών ὡς ποιήσαντα τοὺς Ἀθηναίους ἀργοὺς καὶ δεῖλον καὶ λάλους καὶ φιλαργυροὺς. Εἰ δὲ μᾶλιστα καὶ συμβῆ, ὡς νῦν συνέβη παρ’ ἡμῖν, τὸ διδόναι τὰς τιμὰς καὶ ἄξιοματα τοῖς δι’ ἀναιμολογήτων μέσου πλουτήσαν, ὁλοτο τὸ πάν. Ἰδοὺ ἐπὶ λέξεις τίνα περὶ τοῦτον λέγει ὁ Μοντέσσιος. «Tout est perdu lorsqu’en la profession lucrative des traitants parvient encore par ses richesses à être une profession honorée.» (Espr. des lois XIII, 20).

Ως μόνον δὲ τοῦ κακοῦ τούτου πείραν λαμβάνομεν νῦν, ἄλλα καὶ πολλῶν ἄλλων. Οὔτως ἐν Ἡλλάδι Ἰωνίατα μὲν τὰ πολιτικὰ πάθη, ἵς ταῦτα δ’ ἐπιμελεῖμεν ἡ πολιτικὴ ἐπιστήμη. Οἱ ταύτῃς ἀμαθεῖσται ἐπιδείξεις ἑαυτοὺς λογίζονται πρὸς τὸ πολιτείσθαι. Οἱ ὁρείστους τῷ Δημοσίῳ, ἣ καὶ ἐλλεῖς ἄκτημοι, ἐπιδέλλουσι φόρους ἓπ’ φόρον, εἰ ὡς ὁδόθροι τελέσσοιν. Οἱ ἀπαίδες νομοθετοῦσι πανδήμοις στρατολογίας ἀδιαφοροῦντες, ὅτε μὴ ἐχοντες τεχνά ὅπως φέρουσι τὰ βάρη. Δημοσιογραφοῦσιν οἱ νεανίαι, οὔτω δ’ οἱ γρήγοροις διδασκάλων αὐτόκλητοι ἐγκαθιδρύονται τῆς πολιτείας διδάσκαλοι. Εὐν γενεὶ δὲ πολιτεύονται οἱ ἀμαθεῖσται, περιφρονοῦνται δ’ οἱ διλίγνοι ἐπιστήμονες. Τοῦ Πανεπιστημίου αἱ ἐξολοθρεύτησαν, ἡ μάλλον πρὸς ταύτας ἀνερρίχησαν οἱ πλείστοι τῶν κατόχων διὰ τῆς φασιογραφίας καὶ ἄλλων ἀνθρώπων μέσον καὶ αὐτής τῆς ἑραμογής αἰσχροτέρων. Ἡ ἡμιμάθεια ἡ καὶ αὐτῆς τῆς ἀμαθείας πολλῶν χείρων, λυμαίνεται τῆς πολιτείας.

Οὔτως ἡ ἀνέρθωσις δύσχερεστάτη, διότι κατὰ τὸν μέ-
γαν Βάκωνα ἡ pars destruens δεόν νά προηγηθῇ τῆς pars praeparans. Ἄλλα τοῦ ἡ χείρ ἡ ἐπιληφθησμένη τοῦ ἔργου τῆς pars destruens; τίς δ' ὁ ἄγνοιω, ὅτι εὐκολώτερον νά εἰσπρέσσοισιν ἐκατόν κακά, διότι λαυθάνει μικρὸν κατὰ μικρὸν παρεισδύουσι ἡ παρέκκλησις, ὡς λέγει ὁ Ἄριστοτέλης, παρά τὸ θεραπεύσαι ἐν κακον, μάλιστα δ' ὅτι τοῦ κακοῦ πολλοὶ καρποῦνται τὰς ὀφελείας;

29 Ἄπριλίου 1884. Όψι τὸ ὅτι κακῶς βαίνουσιν ἐν ἡμῖν τὰ πράγματα ἀπορίας ἄξιον, ἀλλ' ἐκεῖνο ἦν ἂν μᾶλλον θαυμαστὸν ἐποτ' ἐτύγχανον ἔχειν καλῶς όφ' ὅ ἐχομεν πολίτευμα. Πάνταν πολιτείαν ἀκριβῶς εἰκονίζει τὸ γεωμετρικὸν τῆς πυραμίδος σχῆμα. Βάσιν τῆς πυραμίδος δεῖ εἶναι τὸν λαόν, όσον δ' ὑψοῦνται αἱ βαθμίδες δέον ἀπὸ κρειττονῶν τῶν κατωτέρων κρεῖστονας εἶναι μέχρι τῆς κορυφῆς ἐνθα δεῖ ὧς τὸν πάντων βέλτιστον ἱσταθεί τὸν Βασιλέα. Ὁς οὕτως ἔχει νῦν τὸ τῆς Ἑλλάδος πολίτευμα ἡ κορυφή τῆς πυραμίδος ἀνατραπείσθη κείτα στὰ κάτω, ἡ δὲ βάσις πρὸς τὰ ἄνω. Ἡδοῦ δὲ πῶς' ἡ καθολικὴ ψήφος παράγει τοὺς χειριστοὺς Βουλευτὰς, οὔτοι δὲ τοὺς ἐν ἐκαυτοῖς φαινότεροι προγειρίζουσιν ὑπογροφύς, ἀπὸ κοινῆς συμφωνίας τὸ Βουλευτήριον εἰς πολιτικῶν χρηματιστήριον μεταβάλλοντες, ἐν δ' αἱ δημόσιαι θέσεις πωλοῦνται τοῖς εἰς ἀντίτιμον τῶν θέσεων τὸν ἐκαύτων παρέχουσι ψήφον. Ὁ Βασιλεὺς ἐμπειρίσθη ἄλως, ἀτε παραδεδομένοις τοῖς ὑπογροφύς, ὡς οὔτοι εἶσιν ὑποχειροῖ τοῖς Βουλευταῖς. Οἱ δὲ χρηστοὶ εἰσὶν οὕδιν οὐδάμοι, διότι ἀπαράττετον ἔστιν πολιτικὸν ἀξίωμα, ὅτι ἐν πάση φαύλῃ πολιτείᾳ τοὺς χρηστοὺς ἀσ οχρίστους λογίζονται.

20 Ὁκτωβρίου 1884. Ἐγὼ ὡς βέβαιον ὅτι ὁ Τρικυοῦτῆς χρηματίζεται ἀπὸ τῶν κοινῶν αὐτῶς πλούσιος γενό-
μένος πτωχός τὴν Ἑλλάδα. Πρὸς τούτον, ἄν ἔσω, λέξω ἡμέραν τινὰ τὰ ἔξης, ἀ εἰπεν ὃ Κικέρων πρὸς τὸν δημόσαντα τὴν Σικελίαν Βέρρην «εἰσηλθες πένης ἐν τῇ πλοῦσις ταύτῃ ἐπαρχίς καὶ ἐξηλθες πλοῦσις καταλίπων αὐτὴν πτωχήν». Ἡ οἰκτρὰ καὶ ἐπαίσχυντος τούτου πτῶσις σὺν ἔστι μακράν.

Ἐν Παρισίοις τῇ 23 Αὐγούστου 4 Σεπτεμβρίου 1885. Ἑρχομαι ἀπὸ τῆς κηδείας τοῦ ἰσαδέλφου μοι ρημαντος φίλου Αιγέρου (Egger), ὃν αἰφνίδιος ο θάνατος ἀνήρπαξεν ἐν Royat τῇ 18/30 Αὐγούστου. Ὁ λόγος ὅν ἐξερώνησα κατὰ τὴν ἐν τῷ τάφῳ κατάθεσιν τῆς σοροῦ ἀμυδρᾶς ἔκφραζε τῆς ψυχῆς μου τὸ μέγα ἁλγος. Ἰδοὺ οὕτος.

Un titre double m’impose le triste devoir de prendre la parole pour dire un dernier adieu au regretté défunt.

Ce double titre est d’abord une amitié de près d’un demi siècle qui tout jeunes nous lia sous les auspices de M. Delchéve devenu par la suite son beau-père, amitié qui a toujours été grandissant jusqu’à notre vieillesse. Jeunes, Egger et moi en travaillant en commun six à huit heures par semaine pendant cinq ans, nous nous communiquions nos projets et nos expériences ; vieux, nous parlions de notre jeunesse et de nos travaux. Pour jouir de ces doux entretiens je faisais tous les ans le voyage d’Athénes à Paris et le reste du temps une correspondance suivie nous rapprochait. La mort vient de m’enlever le meilleur et le plus ancien de mes amis. Cette séparation est bien cruelle pour moi, et la pensée que c’est le sort des vieillards survivants ne saurait la mitiger.

L’autre titre que j’invoque est celui d’être Grec. La
voix d’un Hellène devait se faire endentre auprès du cercueil de l’émíntent helléniste.

Egger a consacrè toute sa vie non seulement à faire revivre les beautés de la littérature ancienne, mais encore à faire aimer par ses compatriotes la Grèce moderne. Nous pouvons affirmer, sans nous tromper, que depuis de longues années il était notre proxène à Paris. Tout Grec qui arrivait dans la capitale de la France, soit pour y parfaire ses études, soit pour tout autre motif, ne pouvait se dispenser de se rendre au foyer du vénérable vieillard qui lui faisait le plus charmant accueil. La conversation toujours attrayante et instructive laissait dans l’âme son empreinte ineffaçable.

Egger a été ainsi toute sa vie le trait d’union entre la France et la Grèce. S’il est parti, son œuvre lui survivra, attendu qu’il laisse après lui deux monuments impérissables, son histoire de l’hellénisme en France pour les temps antérieurs, l’association pour la propagation des études Grecques en France pour l’avenir. La France ne nous enviera pas à nous autres Grecs, de revendiquer pour nous une part de la gloire d’Egger et de demander à partager avec elle les regrets et le deuil de sa mort. Elle le pleurera comme un fils digne d’elle, et nous comme un frère trop tôt enlevé à notre amour.

Adieu Egger, adieu mon frère et mon meilleur ami, adieu !

6 Mars 1886. Δειναὶ αἱ ἡμέραι ἃς διέρχεται ὁ ἐλληνισμὸς ἔξαντολόμενος καὶ ἡθικῶς καὶ ὀλικῶς· ὀλικῶς μὲν, διότι τῆς ἐπιστρατείας ἠνεκα ὑποθάλλεται εἰς ὑπερόχ- κους δαπάνες, ὃν ἠνεκα μαρεά συνάπτει χρέη καὶ κωλύει.
τῆς ἐργασίας περί τὰς ὑγιείας χόλιας ἀνδρῶν τῶν ἄκμαιοτάτων, ἡμικόνως δὲ, διότι ἡ παρατεινομένη κατάστασις αὐτῆς ἀκμαίωσε ὁ σωματικὸς τῶν ἐνθουσισμῶν. Καὶ ἐστὶ μὲν ἄλλης ὑποκατελήφθη ἡ Ἑλλάς ὄλη ἀπαράκτενος κατὰ τὴν ἐκφάντωσιν τοῦ ἀκριβῶς πρὸ ἐξ μηνών καταστοληθέντος Βουλγαρικοῦ πραξικοπήματος, ἀπὸ τοῦ Τρικυόπη ἐφ' ἐλικ' ὁμοίως τρεις οὐ μόνον μηδὲν τῶν ὑπ' ἰρήνει 6 πόλεμοι προκη- ἔσθεντος ἀλλὰ καὶ καταναλώσαντος τὰ μικρὰ ἀποταμει- ματα, καίπερ ὑπὲρ πάντ' ἄλλου τῶν πρὸ αὐτοῦ συνάψκων- τών ἄρρεν ὁμοίως. ἦτα δὲ καὶ διὰ τὴν πρὸς ὑμᾶς διαφέρειν εἰς τῶν λεγομένων Μεγάλων τῆς Εὐρώπης δυνάμεων, αὐτίνες εἰς οὐδὲν τιθέμεναι τὰς ἀρχὰς τοῦ διεθνοῦς δικαίου ἐπιτά- τουσιν ἡμῖν ἑσυχίαν ἄγειν, ἐπιτάττουσι δὴ λογοτεχνεῖ αὐ- τοῦ ὑπάκουειν αὐτὰς ἔνα μή δὴ διαταραχῆ ἡ ἐρή- γη, εἰ καὶ ὑμελογοῦσι τὴν τελείαν τῆς Τουρκίας κατα- πτωσιν.

Τὸ ὑπογραφέον Δηλιγιάννης συντελεῖ, δι' ἢς τηρεὶ ἐγχε- μυμίκες, εἰς ἐπίτασιν τοῦ κακοῦ. Ἀλλοτε ἐν ἦτον κρι- μοις καίροις προσεκαλούμην σύμβουλος ἐπὶ ἦθημάτων τοῦ Διεθνοῦς δικαίου, νῦν ἡμῶς οὐδέποτε ἐκλήθην. Τὴν ἀπειρίαν καὶ ἄγνωσιν τῶν κυβερνώντων περὶ τὰ σοιατήτα ἦθημάτων γιγάντων φροῦροι μὴ ὑποπέσωσιν εἰς λάθη ἀνέπαυσθωσι. Περιεργο! καὶ ὅσον αἱ ἐπισημόταται Ἀκα- δημίαις κρίνουσι με ἐκ τῶν μάλα δοξίμων περὶ τὰς πολιτικὰς ἐπιστήμης προσεκαλούμης με, κατὰ τοσοῦτον οἱ τὴν Ἑλλάδα κυβερνώντες ἀποφεύγουσι με. Ἄπλιθανον φαί- νεται μοι ὅτι ὑποτεύνονται τὴν ἐμὴν φιλοπατρίαν, ἢς τη- λικάτα παρέχοι καὶ παράξενες δείγματα προσπα- θήσεις ἀδικολέιπτως ἐνα ὑπερασπίσιοι τῶν Ἑλληνικῶν παρά- τοις ἥνεκ Λαλάνως τε, κατὰ τὰς ἐνιαυσίας πρὸς τούτοις ἀπο-
δημίας μου, καὶ συγγράφων διατριβάς ἃς ἀναγνώσκω ἐν ταῖς Ἀκαδημίαις, οἷα καὶ ἡ ἑπ’ ἐσχάτον ἐν τῷ Ινστιτυτῷ Γαλλίας «Sur la condition sociale et politique des Grecs sous la domination othomane», ἐκείνο δὲ πιθανῶτερον, ὡς ὅποι φθόνον τηκόμενον ἐξ παντὸς προσπαθοῦσι τρόπου ἐπώς κυλύσσωσι με τοῦ παρασχεῖν ὑπηρεσίας τῇ πατρίδι προτιμάντες ἐμοῦ ποίους;

Καὶ ἐγώ μὲν, εἰ καὶ θλιβόμενος, ἀτ’ ἐν ἐμοὶ συγγνώμης ἐπόσον χρήσιμος ἠδύναμην γενέσθαι τῇ πατρίδι, μετ’ ἀνοχής φέρω τὴν ἥλια πρὸς ἐμὲ ἀδιαφορίαν τῶν κρατοῦντων, οὐδὲ τὴν ἐλαχιστὴν μέμψιν ἐκφράσας πρὸς οἰονῷ δήποτε, καταχωρίζω δ’ ἐντάθη τὸν κατέχοντα μὲ πόνον, ὅπως μείνῃ μαρτύριον, ὡς πρὸς πάντ’ ἄγωνα, πᾶσάν τε θυσίαν καὶ ὕγειάς, καὶ χρήματος ἡμὴν ἐστοιμός, εἰποτε οἱ τὰς τύχας τῆς Ἑλλάδος ἱδώνοντες ἐπεκαλοῦντο τὴν ἐμὴν συνδρομήν. Τὸ ἀκλήτως προσενεγκεῖν ἐμαυτὸν ἔχω ὡς ταπεινῶς, οὐδέποτε δ’ ἐπὶ ταπεινοῖς ἔταπεινωθην.”

13 Μαρτίου 1886. Minimi conamur grandia. Ἀπὸ πολλοῦ διετέλου ἀμφιταλαντευόμενος εἰ ἐπιτρέπετο μοι ποιῆσαί τὸν ἐφεξῆς παράλληλον, τούτο δὲ ἐνα μὴ ἐκληρήθω ὡς ὑπεράγαν πλιτέμοις, ἀτε πρὸς τὸν πρώτον τῶν τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος λογίων, τὸν πρώτον αἰκονόμον τῆς ἀναμορφουμένης ἡμῶν γλώσσης ἐμαυτὸν παράβαλλων. Ἐτέρωθεν δὲ ὄθει με πρὸς τὸ ἐγχείρημα ἡ ἐφεσίς τοῦ ἐκλείπασαι με τὸ πόθεν ἡγέρθη ἐν ἐμοί ὁ διακαλὴς πρὸς τὴν παιδείαν πόθος, πόθεν δ’ ἡρύθη τὸ ὠάρρος πρὸς τὸ ἀγωνισμα καὶ τὴν ἐμυνήν, δι’ ἢς ἀπαντά τὰ παρεμβληθέντα μοι κυλύμασι ὑπερέβαλλον. Προώστησάμην τὸν Κοραῆν εἰς ὑπόδειγμα καὶ μίμησιν. Πῶς γὰρ οὐ; Ὁσπερ ταῖς τὰς καλὰς τέχνας σπουδάζουσιν ἀπὸ τῶν πρῶτον μαθημάτων
διδότα τὸ γράφειν τὴν Ἀφροδίτην τῆς Μήλου ἢ τὸν ἐν τῇ Καλλιθέα τοῦ Βατικανοῦ Ἀπόλλωνα ἢ πως τὸ ἐν τούτοις ἔσχον τοῦ κάλλους καὶ τῆς τέχνης ἐν τοῖς έκατόν διατυπώσωσι ψυχαῖς, καίπερ μόλις ἀπομένης τῆς γραφίδος ἢ τῆς σμίλης. Όὕτω καὶ Θεομιστικῆς τὸν Μιλτιάδην, καὶ Θουκυδίδης τὸν Ἡρόδοτον, καὶ Δημοσθένης τὸν Θουκυδίδην, καὶ Ἀλέξανδρος τὸν Ἀχιλλεία, καὶ Ναπολέων Τούλιον τὸν Καϊσάρα, καὶ πάντες ὅσοι μεγάλοι κατὰ τὸ παρελθόν ἐπεγείρθησαν, ώς καὶ πάντες ὅσοι εἰς τὸ μέλλον ἐπιχειρήσουσι ἐξ ἀφετηρίας ἔθεντο καὶ θήσουσιν ἁμίλλαν πρὸς τι κατὰ τὴν οἰκείαν ἐκαστος κλίσιν πρότυπον.

Ἡ τοικύτη ἁμίλλα ἔσχε πάντοτε, πάντως δὲ καὶ ἐξει ἑκάστοτε τούτο τὸ καλὸν, ἐτι ο πρὸς τοικύτην ἀποδυθεῖσα κάν μὴ τύχῃ ὅ προθέτετο σκοποῦ, πάντως ὅμως κρείττων ἑκατὸν γενήσεται καὶ εὐδοκιμῶτερος ἡ ἐμενεν ἐν τῷ συμφετῷ.

Εἴπον ἐν ἀρχῇ τῶν αὐτοδιογραφικῶν μοι τούτων ἀπομνημονευμάτων τὸ πῶς ὁ ἀοίδιμος Μουστοξίδης παρώτρυνε τοὺς μάκαρας γονεῖς μοι ὅπως ἐπιμεληθῶσι μοι. Καὶ δὴ οὐχ ὄντος, καίπερ ὅπα τῆς ἐνδειας καταρρηχόμενοι. Εὐτυχώς ὃλιγα ἦσαν τότε τὰ βιβλία, πλεῖο ἐν τοῖς ὃλιγοῖς τούτοις τὰ καλὰ, ἐσπανίζον δ᾽ ὅλως τὰν καταχλύσαντα πολλὰ φαῦλα. Ἐν τοῖς ὅλιγοις ἦσαν τὰ εἰς ἑνα τόμον συλλεγέντα καὶ ἐν Βιενή τὸ 1815 ἐκδοθέντα εἰς διαφόρους συγγραφεῖς προλεγόμενα τοῦ Κοραῆ. Ταῦτα νυγήμερον ἐφυλλολόγουν, καίπερ δ᾽ ἄγνοιαν ἔτι τὰ κατὰ τὸν βίον του ἀνδράς, ώς μόλις τὸ 1833 τῆς αὐτοδιογραφίας αὐτοῦ ἐκδοθείσης, γινοῦς δὲ ταύτην τὸ πρῶτον ἐν Παρισίοις τὸ 1837, ἡγόμην ἐπὶ τά τούτοι ἕγγῃ.

Καὶ δὴ ἐξ ἐντίμων ἐμπόρων ἐκάτερος ἡμῶν ἐσχομέν τὴν γένεσιν. Αἱ μητέρες ἐπεμελῆθησαν τῆς ἀνατροφῆς, οἱ δὲ
πατέρες προθύμως καί εκ του ὑστερήματος κατέβαλον τὰς δαπάνας. Ὡς ὁ τοῦ Κοραῆ ἐροθείτο τὰ ἀνά τὴν Ἑσπερίαν ἐπισπαλάζουτα κακά καὶ τούτων ἐνεκέν ἐναντιοῦτο εἰς τὴν ἑκεία μετάβασιν καὶ τοῦ ὑστοῦ, οὕτω καὶ ἐσύμως, ἀμφότεροι δὲ ἠλπίσαν ἀποτρέψαι τὸ τέκνον διὰ τῆς ἐπαγωγῆς παντὶ νέῳ προτάσεως περὶ γάμου πρῶς νέαν καλὴν τε καὶ εὐποροῦν. Μά-
την ἀπεπειράθησαν, τοῦ Κοραῆ ὡς καὶ ἐμοῦ προτιμησάν-
tων τὴν παιδείαν παντὸς ἄλλου ἀγαθοῦ, παρ᾿ ἐκάστῳ δ᾿ ἡμῶν τὸ κατὰ τῶν κρατούντων Τούρκων μίσος ἐγένετο κέν-
τρον ὅπως φύγωμεν τὴν τούτων θέαν, σπουδάσουμεν δὲ τὴν ἱατρικὴν, ἀτε διὰ τῆς ἐπιστήμης ταύτης δυνησόμεθα, ἐπαν-
ελθόντες οίκοι, τυχείν τιμής τίνος παρὰ τοῖς βαρβάροις,
διότι ὁ Κοραῆς ὡς καὶ ἐγὼ σχοπῆν εἴχομεν, ἱατροὶ γενόμε-
νοι, ἠγκαταβίωσαν ἐν τῇ οἰκείᾳ πατρίδι, ἄλλῳ ἀποφανο-
θέντες, — καὶ τὸ ἀτύχημα τούτῳ ἐσχομεν κοινών, — κατά τὸ διάστημα τῶν σπουδῶν ἡμῶν, ἀπεραίωσαμεν ἐκεῖνος μὲν πρὸς τὰ ἕπιστομον τραπεῖς, ἐγὼ δὲ πρὸς τὴν τῶν νόμων σπουδῆν, μείνας μαχρὰν τῆς γενετείρας χώρας. Πρὸς ἐπάρ-
κειαν δὲ τῶν δαπανημάτων τῶν σπουδῶν ἐκεῖνος τε κἀγὼ ἐπιλήσασαν ὅ,τι εἴχομεν, τὰς δὲ σπουδὰς περάναντες ἐν 
ἐσχάτῃ χρημάτων ἀπορία εὑρέθησαμεν ἀμφότεροι.

Ὀρμαίς ἐσχομεν τὰς τύχας καὶ περὶ τοὺς φίλους, διότι ὡς ὁ Κοραῆς ἦγαττήθη παρὰ τοῦ Βερνάρδου Κεύνου καὶ παρὰ τούτῳ τὴν λατινικὴν ἐπίδαχθη, οὕτω κἀγὼ εὐνοι-
θεῖς ὑπὸ τοῦ Φήλικος Δεικοῦ ἑρ ἔλην ἐπτευτεῖαν παρὰ τοῦτῳ τὰ λατινικὰ ἐπούδασα, ὡς δ᾿ ὁ Κοραῆς πρὸς τὸν 
Κλαυέριον (Clavier) δι᾿ ἀρρήκτου φιλίας συνεδέθη, οὕτω κἀγὼ πρὸς τὸν σχεδὸν δυνητικὰ μοι Διμιύλιον Αγέρον (Egger) 
μέχρι τοῦ πρὸ ἐπτά περίπου μηνῶν θανάτου τοῦ ἐγκατε-
τρώφησα συμμελετήσας ἐλληνικῆς ἕπι πέντε
ἐτη καὶ φίλοι ἡγαπημένοι μέχρι τέλους τοῦ βίου μείνατε.
Οὐ μένον δὲ τὰ περὶ τὴν γένεσιν, τὴν πατέντας καὶ τοὺς φίλους ὑμῖν, ἀλλὰ καὶ τὰ περὶ τοὺς χαρακτῆρας, τὸ ἦδος, τὸν σχοτόν πρὸς ὄν ἀπεβλέψαμεν, τὰ ἔργα ὁς ἐπεκειρήσαμεν καὶ δὴ καὶ τὴν καταφορὰν τὴν καθ’ ἡμῶν ἐξερευνῆσαιν.
Οὕτως οὖν ὁ Κοραής τὸν ἀκουτοὶ χαρακτῆρα ὑπετύπωσεν ἐν τῇ ΙΑ', πρὸς τὸν φίλον αὐτοῦ Chardon de la Rochette ἐπιστολῆς εὐφράκω καὶ τὸν ἔμον σύμφωνον. Ἀκαμπτός ὡς πρὸς τὰς ἀκουτοὺς ἀρχάς, ἢς ὁδεῖ ίσως εἰς τὸ ἔπαχρον, πάντοτε συμφράνος ταύτας ἐπολιτεύθη. Ἑπεύθησε βίοτον ἀνεξάρτητον οὐδένα ἀκουτοῦ προστησάμενος ἀνώτερον. Πάς περιορισμός, πάσα ἑναντίας ἀπέδαινε ἐκτὸς εἰς βάσκον διακατάττουσαν τὰ νεώρα αὐτοῦ καὶ τὸν ὑπὸν, σκληρὰ δὲ τυραννία ἢν αὐτῷ πάν κώλυμα παρεμβαλλόμενον εἰς τὴν ἐλευθέραν ἐνέργειαν τῶν φυσικῶν καὶ σωματικῶν αὐτοῦ δυνάμεων. Ἡστασία τὸν ἐν τοῖς γράμμασι βίου ὡς τὸν μόνον δυνάμενον συμβαδασθῆναι πρὸς τὸ ἀνεξάρτητον. Ἐφέσεις τὰς θύρας τῶν πλουσίων, διότι ἐν ταῖς τούτων αὐλαῖς ὁμίζει ἡ κολαγεία καὶ ἡ ταύτη σύνοδος δουλοσώφη, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀμυωσίαν ἀπεχθάνετο, ταῖς ἐς τῶν ἄγουν παραφράς πάντοτε κατεδίκασεν. Οὕτω καύμοι σύνεδη, ἢ τε καθηγεσία καὶ τὸ δικηγορικὸν παρέσχων μοι τὴν ποθεύνην ἀνεξαρτησίαν. Ἐυσυμπαθεῖς δὲ τε Κοραῆς καὶ ἐγὼ πρὸς πάντα πάσχοντα, ἀνήλεως ἀμερέτεροι πᾶσαν κακίαν ἐστιγματίσαμεν. Τῆς πατρίδος τὴν ἀνόρθωσιν, διή ἦν ἡμῖν δύναμις, ἐσπευδάμενον, ἀλλὰ καὶ τοὺς Φυλαρίωτας ὡς τοὺς ἀληθῆς τῶν κοινονικῶν καὶ πολιτικῶν ἄρετῶν διὰ βίου ἐμισήσαμεν, τοῦ Κοραῆ ἐμφορήσαντός με τῆς κατὰ τῶν

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
τολλών ἐκείνων κακιῶν ἀπεχθείας, ἢς ἐνοχεν διαρκῶς με κατεδίωξεν. Ἡπτῆθην ἐκ τοῦ τούτων πρὸς ἄλλους κακοὺς συναπτισμοῦ, πλὴρ ἄλλ' ὕμως οὗτ' ἐκάμφθην, οὕτε συνεντρῖθην. Διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἡμιμαθεῖς ἐξανέστησαν κατ' ἐμοῦ, ὡς καὶ κατὰ τὸν Κοράθ οἱ περὶ τοὺς χρέωσς καθ' οὕς ἔξησε σχολαστικοί, ἄλλ' ὡς οὗτοι οὐκ ἀπέτρεψαν τὸν ἄνδρα τοῦ σκοποῦ, οὕτως οὐδ' ἐμὲ οἱ Φαναριώται.

Εἰργάζομεν ἄνενδότως ἐκάτερος εἰς προαγωγὴν τῆς γλώσσης, ὁ μὲν Κοράθς φιλολογικῶς, ἐγὼ δὲ, κυρίως μὲν διὰ τοῦ καθορισμοῦ τῶν ἐρωτήματος πρὸς τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης, ὡς πρῶτος ἐν Ἐλλάδι διδάξας ἐμόρρωσα καὶ δι' ἐμοῦ εἰς τὴν κοινὴν εἰσήχθησαν χρήσιν, ἐμμένεις δὲ καὶ αὐτής τῆς γλώσσης, οὐσιάζει δι' ἐκάτερη τῶν ἐμῶν συγγραφῶν ἄγων αὐτὴν πρὸς τὸ τῆς πάλαι ἀρχέτυπον.

Κάρσιν δὲ περιέργον, ὃτι ὡς ὁ Κοράθς ὧπο τοῦ Πλάτωνος ἡχθη (ὡς αὐτὸς ἡμολογεῖ ἐν τῇ ΙΒ' πρὸς Χαρδόν de la Rochette ἐπιστολῇ) πρὸς τὸ ἀκριβολογηθεὶς περὶ τὰ ὀνόματα ὡς τοῦ μόνου μέσου πρὸς σαρη τῶν πραγμάτων γνώσιν, οὕτω κἂν ἐκ πρώτης μου νεώτητος ἁναγνώσῃ ἐν Διογένει τῷ Λαερτίῳ τόν Βίον τοῦ ἐμοῦ συμπολίτου Ζήνωνος ἐδιδαχθην παρὰ τούτω, «ὅτι τὸ ἄρτιον ἁναγκαῖον πρὸς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, διὰ γὰρ τῶν ἐννοιῶν τὰ πρό ἀργετα λαμβάνεται» κατοτέρω δέ: «ὅτι ἀρέτη τοῦ λόγου σαφῆνεα, ἢ ἐστι λέξεως γνωρίμοις παρακτώσα τὸ νοοῦμεν, ἐκ ταύτης δὲ συντομία αὐτὰ τ' ἁναγκαία περιέχουσα πρὸς δήλωσιν τοῦ πράγματος». Ἀρα ὅσι νεωτηρικῶν μοι τὸ συνεπτυγμένον τοῦ λόγου ἐν τοῖς ἔμοις συγγράμμασιν ἐσφάλων ὅτι ἐπελήφθησαν τῆς τούτων ἁναγνώσεως ἄνευ προταρασσεῖσ εἰς τοὺς ὅρους τῆς ἐπιστήμης.
Μηδέ τινά ἄτυχή σύμπτωσίν παραρτέον, ὃτι ὡς εἰς ὑπερθολῆς ἐργασίας ὁ Κοραὴς ἐπαθείν αἰμόπτυσιν καὶ δῶμος παρήλθεν άμυθην καὶ περὶ τά πεντήκοντα ἐπέζησεν ἐνη, ὡστο κάμοι, σοφοῦρον ἐνέσκηπε τὸ πάθος τοῦτο, καὶ δῶμος ἰάθην, ιδοὺ δὲ, ὃτι καὶ μετά τεσσαράκοντα ἐνη ζῶ ἀθλαθῆς καὶ πατήρ ἐννέαθ ὑγιεστάτων τέκνων ἐγενόμην.

Τεσχομεν δὲ κάκεινον κοινόν, ὃτι ὡς ὁ Κοραὴς ἀπεθάνεσε πρὸς τὸ Ἰνστιτοῦτο τῆς Γαλλίας, οὗτος κάγω, ὃς ὑπὸ τηλικαύτης καταληφθεὶς συγκυνήσεως, ὃτε κατὰ πρῶτον διὰ τοῦ Δεσηγού παρέστην ἐν ἐτεὶ 1837 εἰς δημοσίαν συνεδρίαν τοῦ Ἰνστιτοῦτο, ἐδάκρυσα καὶ ἐκ φυγῆς ἐμφήρην ἔνως κάμε δὴ ἀξίωσην ὁ Θεὸς μίκαν ἡμέραν συγκαθέσθην παρὰ τούς ἐν τούτῳ σοφοῖς. Καὶ δὴ ἐπέκουσεν ὁ Ἰμίςτος τοῦ μυχίου μου πάοβο καὶ ἀπὸ δεκαετίας νῦν μεταβαίνων ἀνὰ τῶν ἐτοῖς εἰς Παρισίως ἐδράζω παρὰ τούτοις εἰς τός ἰδίας ὡς καὶ τός δημοσίας συνεδρίας τοῦ Ἰνστιτοῦτο. Οὕτω τούτῳ ὑπήρξεν ο φόβος πρὸς ὅν διηύθυνα τοῦ βίου μου τό σκάρος, ἀπάξ δὲ ἐν κυτῳ προσημισθέντος μου αὐτήλα τῶν πολιτικῶν ἐπιστημῶν ἐπισημένταται Ἀκαθημίαι ἀνεκήρυξαν καὶ ἀνέγραψαν με ἐν τοῖς ἐκατον ἐταῖροίς.

Τέλος δὲ, ὡς ὁ Κοραὴς οὔτε ὅπο τῆς ἀπὸ τοῦ Βολταῖροποιακαλυπάτας τῆς Γαλλίαν ἀθείας προσημισθήθη ἀλλὰ χριστιανῶς ἐρθέδεξας μέχρι σέλους ἐμείνεν, οὗτος κάγω δεὶς αὐτίκου ἐπεξετάν τήν πίστιν ἐφύλαξα, ἐν μέσῳ δὲ τῶν παντοῖον τοῦ βίου δεινῶν ἀπὸ τῶν παρκαγγελμάτων τοῦ Σωτῆρος ἠμύθην θάρρος καὶ ἐλπίς, ὅτι ἡ παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ τὸ κακόν μετατρέπει εἰς ἐξυπηρέτησιν τοῦ ἀγαθοῦ· οὕτω δὲ καὶ ἐκάστοτε συνέβη μοι ὡς τῶν ἐνσερχόμενων μοι κακῶν εἰς μετύχων ἐμοὶ ἀγαθὸν ἀποδάντων. Ὁμιλοῦ δὲ ὁ Κοραὴς, καὶ περὶ τὴν ἐλευθερίαν ὑπεραγαπηθῆς σοῦδέ-
ποτ' ἐξεθανεύθη ἄλλα σώφρων συντηρητικὸς μέχρι θανάτου ἐμείνεν, οὕτω κάγω, ὡς μαρτυρήσουσιν ἑσχή ἦτ' ἐν τῇ Ἐθνικῇ Συνελεύσει διετής πολιτεία μου καὶ αἱ συγγραφαί.

Ὁ Κοραίς πάσαν σχέσιν πρὸς τοὺς ἐν ἀξιώμασιν ἐφυγεν, ὡς τινα δουλείαν σχῶν τὸ παρὰ τὰς τούτων συγνάζειν θύρας, ἐγὼ δὲ, πολίτης ἐλευθέρας πολιτείας ὁμιλήσω καὶ πρὸς τὸ πολιτεύσασθαι τῶν καριῶν καὶ τῶν περιστάσεων ἐνεκεν ἁγνείς, τῆς ἁρχομανίας περιεγενόμην καλῶς γνοὺς τὰ τοῦ Πλάτωνος διδαχθέντος ἀπὸ τῶν συμβαίνων τῷ Σωκράτει μὴ δηλήσαντι τῆς τότε ἁνσίου ἁγνής μετασχεῖν, ὡστε, καὶ πὸ τὸ πρῶτον τοῦ Πλάτωνος «μεστοῦ ὃν τὸς ὄρμης ἐπὶ τὸ πράττειν τὰ κοινά ἀποτραπέντος δὲ, ὅσον δὲ μᾶλλον διεσκέπτει ταῦτα ἡλικίας τε εἰς τὸ πρόσθεν προσόψως τοῦ ιλεκτρικές ἐνεβάλκα πρὸ τοῦ περιπλησίως, ποδοτος προσόπωσιν ὡς ὁμολογοῦντας ἐν εὐρείᾳ εὐπετέτες . . . . . καὶ νοῦς τοὺς ἀλλούς ἀδύνατον ἄν ἡ τάσθαι μετὰ τινὸς βασιλικῆς» (Ἑπιστ. Ζ'. σελ. 323). Καὶ τότε δὲ πάλιν τῷ τοῦ αὐτοῦ Πλάτωνος ἐπηδεύσας αἰτίας εἰ τίς με τῶν κρατοῦντων συνεδρεύειν προθύμως συνεδρεύεισα τὰ ἐμοὶ δοξοῦντα βέλτιστα, ὡς μαρτυρήσουσι τ' ἀπομνημονεύματα ταῦτα τός κυριώτερα πρός τῶν Βασιλείας ἐντεύξεις μου καὶ πρὸς ἄλλους φέροντα, αὐτοκλήτους δὲ συνδύσαντα προσήλυσαι, μάλιστα δὲ, πρὸς τοὺς ἄλλους τῶν πολιτευτῶν, καὶ δὴ καὶ πρὸς αὐτὸν τῶν ἁριστόν τῶν φίλων μου ἀσάθεμον Βούλγαρην, ἀνέπελλον πάσαν ἐπικοινωνίαν ἐφ' ὅσον χρό̂νον διετέλουν εἰ τῇ ἔξουσίᾳ.

ΣΑΡΗΒΟΛΟΥ ΑΡΤΟΒΙΟΥ. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝ.
Καὶ τοιαύτα τι μὲν αἱ ὁμοιότητες, τὰς δὲ ὅλιγας περὶ
tὰς τύχας τοῦ Κοραή καὶ τὰς ἐμὰς διαφόρας ἀποδότεν
μᾶλλον τῇ διαφορᾷ τῶν καυρῶν, ὡς ἐκείνου μὲν διαβιῶ-
σαντος ἁγάμου, εἰ καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς Ἀλέξανδρον Βασιλείου
ἐπιστολῶν αὐτοῦ διδότα εἰκάσαι, ὅτι διεκρινε τὰ ἐν καλῇ
καὶ ἀρμοστῷ γάμῳ καλὰ καὶ ὅτι ἐν τῇ τούθε ἀποκατα-
stάσει ἡ ἀλήθης προφητείας τοῦ ἁγαθοῦ, ἐμοὶ δ᾽ ἐνωρίς
συκευαζόντος, εὐτυχῶς δὲ ἐν τῷ γάμῳ βιώσαντος καὶ πα-
τρὸς πολλῶν τέχνου γενομένου. Ὅ Κοραής τὰς σπουδὰς
περάνας ἐγκατεθύμωσεν ἐν ξένῃ γῇ, ἣν ἤγαγεν τῇ γενετείρᾳ ἡγά-
pῆσεν, ἐγώ δὲ, εἰ καὶ ἀπεμακρύνθη τῇ φυσάτῃ με, ἄπο-
kατέστην ἡμῶς εἰς τὸ ἐλευθερωθὲν τμήμα τῆς Ἑλλάδος.
Ἐκεῖνος ὑπέργησεν κατέλιπε τὸ ζῆν, ἐγὼ δὲ γέρων νῦν
περὶ τὰ τεσσαρακοδέκα ἕτη ὑπολείπομαι τοῦ Κοραῆ, ἄθη-
λον δὲ τὸ πότε καταλήψει με τὸ μόρσιμον.

"Ἰσως ἐν τῷ βραχεὶ τούτῳ παραλλήλως τῶν βίων παρέ-
λειψα ἄλλας τε ὁμοιότητας καὶ διαφοράς, ἀλλ᾽ ὅπως ἁπά-
pote πρὸς τὸ ὅπτ᾽ ἐμοὶ τεθέν μοι πρότυπον τὸν ἐλον ἥρ-
μοσά μοι βίον, ὅτι δὲ πάντ᾽ ἐγὼ ἐγένοντο μοι ἀγαθὰ ὀφει-
λο τῇ ἁμιλλῆς ταύτῃ, τούτ᾽ εὐγνωμόνως ἐμολογω, κἂν
δ᾽ ἀπέτυχον ἐν μέρει, τὴν ἀποτυχίαν τῇ δυνάμει καὶ συχὶ
tῇ προσκρέσει καταλογιστέον ἦμαρτον, ἦμαρτον ἡμῶς ἀτε
μεγάλον ὀργάθεις.

22 Μαρτίου 1886. "Ὅπου ο λαὸς οὔτε σχέπτεται,
οὔτ' αἴσθησιν ἔχει τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ πρότυπον, οὔτε ἐν ἐπιγνώσει κοινοὶ τῶν πολιτικῶν, οὔτε πρὸς υστεροῖς ἐστι
πρόθυμος, οὔτε σπουδαίς τινι ἐγχειρήσαι πράξει ἐπιτήδειος
πρὸς σωτηρίαν τοῦ Κράτους καθημερίδος;

Οἱ Τούρκοι εἰς τὴν ἀθλίαν ταύτην κατάστασιν εὑρί-
σκονται νῦν, οἱ δ᾽ Ἐλληνες εἰς τὴν ἀλοι ἀντίθετον, εἴ ἢς εἰ
καὶ ἐὐαριθμὸτεροὶ ἔκεινων, ἀν δοκίμων τούχωσι καὶ ἀποφασιστικῶν ἡγετῶν, πάντως ἁρατῆσως τῶν Τούρκων ἐν τῇ ἀγώνι πρὸς ὑπὸ ἐτοιμάζονται.

23 Μαρτίου 1886. Ἐφημερίδες τινὲς, ἰδίως δ' ὁ "Χρόνος Ἀθηνών" καὶ ἡ "Ἀχρόπολις", ἐμέµρυθησαν τὸν τε Πρόβρον τῆς Κυβερνήσεως Κ. Θεόδ. Δηληγιάννην ὡς διορίσαντα παρά τῇ ἐν Παρισίοις Ἕλληνικῇ Πρεσβείᾳ τῶν υἱῶν μου Ιωάννην, καὶ ἔμε ὡς ἀνεχόμενον τὴν τούτου φυγαστατείαν. Νομίζασι δ' ὡς ἠρειλον μὴ σιωπήσατε ἐπεμψα αὐτοὔς τὴν ἔξης ἀπάντησιν.

Κύριοι Συντάκται τοῦ "Χρόνου Ἀθηνών" καὶ τῆς "Ἀχρόπολεως".

Σύμπας ὁ παρελθὸν βίος μου μαρτυρεῖ περὶ τῆς φιλοπατρίας μου. Καίπερ ἐδομημηκοντούτης γέρων καὶ πο- λυμελῆς εῖς ἄσθενῶν προσώπων οἰκογένειαν ἔχων, μόνον ἐκ νόημων στήριγμα ἐπ' ἔλπις τοῦ ἀπόδημουντα υἱών μου,

εὐρισκόμενον ταῦτα, πρὸς τὸ τέλος τῶν ἀκούοντων σπουδάς,

δ' ἄξιος ἀξίωδας ἐθνικής καὶ δαπανῶ ἐποὺς καταστήσω τούτων ἄξιων τῆς πατρίδος, ἀλλ' ὅμως τούτων τε καὶ ἐκατ' ἐπιλόγιος τούτους ἡ ἡπόγος τῆς ἀνάγκας τῆς πατρίδος προσ- φέρω. "Ὅθεν, ἀμα κηρυγγάντου τοῦ πολέμου, θέλει προσ- "έλθει, ὡς καὶ ὁ ἴδιος μοι γράφει, διότι καὶ ἡ ὑπηρεσία,

ἡ ἐλαθεν ἄπλη ἡ οἰκονομία χρόνου πρὸς μὴ πρόω-

ρον διαχώρισι τῶν ἀκολούθων σπουδάς, καὶ οὕτως ἐννοεῖ ταύτι-

την ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως, δ' οὐ ἐποίησε διορι-

σμόν τοῦ υἱοῦ μου.

"Βεβαιώθητε, ὅτι ὁ βίος ἔλευ άναλώτας εἰς θεραπείαν

τῆς πατρίδος, ἀδύνατον νὰ διαφεύγῃ αὐτός ἐκατ' ἑν

γήρατι ».}

N. I. ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ.
27 Μαρτίου 1886. 'Η ἀπάντησις αὕτη ἀντὶ τοῦ καταστείλαι ἔξηρέσθη μᾶλλον τοὺς ὑβριστὰς μου, οὓς ἡ μογλυχρὰ έξωθεῖ μέχρι παραλογισμοῦ, διότι ἐν τοῖς αὐτοῖς οὐλλοίς, ἐν οἷς ἔμε ὑβρίζουσι διὰ τὴν μὴ προσέλευσιν τοῦ ὕστο μου, διαφημίζονται ἀνακριττότοις, οὕτω πάλαις οὐ γενότετο. Ὅτα λογική! Ἐκ τοῦ προφανοῦς τούτου παραλογισμοῦ φωρᾶται τὸ ἐν ταῖς τούτων ὕμνοις φωλεύον κατ᾿ ἐμοῦ πάλας. Ἐν παντὶς ἐπιθυμώκουσι τρόπον ἐπιμελεῖς μείναι τοῦ ὕστο μοι αἱ σπούδαι, ἕνα μὴ δὲ κρείττων τῶν ἄλλων μορφώθη.

'Αλλ᾽ ἡμαῖς, τί ἐπι μαίνονται κατ᾽ ἐμοῦ; Πάνθ᾽ ὡσα ἐκ τῶν δοκοῦντων αὐτοῖς ἁγάθα ἁρημεσάν με. Ἡδονεύω ἠλώς οὐδένα παρενοχλών. Ἀπὸ τῆς ἐλληνικῆς πολιτείας, ἡν ὡς ἐντιμαῖς ἐν ἐποίησα διδάξας τε, συγγράφας καὶ πράξα τοῖς ἥξονις ὑπερασπίσας καὶ τιμήσας, οὐδὲν ἐκκεντάμην ὑθὺς, ὡς ὅτε οἰκῶν, οὐδὲ ὀδέσσαν καὶ χρημάτων ἀπολαμβάνων, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν σύνταξιν, πρὸς ἡν αἱ χρόνοι υπηρεσία μοι ἐδίδοσαν μοι δικαιώμα, ἁμφισβητοῦσιν ἐτί. 'Ἡ πατρίς, ἡμι τοσοῦτον ἁγαπόω, καὶ ἐν ἐκ παντός μοι τρόπον ἐθεράπευσα καὶ μέγρι θανάτου θεραπεύσω, οί τις μητρικὰ πάντας προσηγνύηθη πρὸς με, διότι πατρίς οὐκ ἔσαι αἱ πέτραι τῆς χώρας ἀλλ᾽ οἱ ταύτην οἰκοῦντες, καὶ ἡμαῖς ἁγογγώσως φέρω πᾶν ἀπὸ τούτων ὄνειδος καὶ κακῶν. Προσπαθοῦσιν ὅπως ὡς τάχιον καταρρίφωσι με εἰς τὸν τάφον μικρὸν καὶ καταβήσομαι. Πλὴν καὶ τότε ἐπὶ τά ἐμα τέκνα μεταγαγοῦσι τὸ κατ᾽ ἐμοῦ μίσος. Εἴθε καὶ ταύτα μιμηθόωσι με καὶ μὴ παύσωσιν ἁμαρτικάς τὴν πατρίδα ὑφελοῦντα, ἐν τούτω ἡ ἁρετή, τοὺς διώκοντας καὶ ὑβρίζοντας εὐεργετεῖν, πάντως δ᾽ ἀμείνον τὸ ἀδικεῖσθαι τοῦ ἀδικεῖν.

13 Απριλίου 1886. Ὀπόσον ἡξία θυμάσμοι ἀμα
δὲ καὶ μιμήσεως ἡ ἀρχαία Ἕλλας ὡς πρὸς τὸν τρόπον καὶ ὁν ἱδρυε τὰς ἁπτομήν ἀτοικίας! Ὡς ἡ φύσις ἀποσινωμένου κλάδου ἀπὸ τίνος δένδρου καὶ φυτευομένου διδώσα τῷ κλάδῳ τούτῳ οὐ μόνον ἵδιαν ὑπαρξίν ἀλλὰ καὶ αὐτοτελῆ ἔλχως καὶ ἁνεξάρτητον ἀπὸ τοῦ δένδρου ἐξ οὗ ἀπεκόπη, παύουσι δὲ τὰ δῦν δένδρα, τὸ τε νεόφυτον καὶ τὸ ἀρχαῖον τοῦ ἔγειν ἐτερών τι κοινὸν πάρεξ τὴν κοινὴν καταγωγῆν καὶ τὸ ὁμογενὲς, οὕτω καὶ αἱ ἐλληνικαὶ ἀτοικίαι ἐλέμβασαν ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἵδιαν αὐτόνομον ὑπαρξίν διατηροῦσα μόνον τὸ ιερὸν πορ ἐπερ εἰς σύμβολον τῆς συγγενείας οἱ πρὸς ἀποικισμοῖν ἀπερχόμενοι ἐλέμβασαν μεθ᾽ ἑαυτῶν ἀπὸ τοῦ πρωταείου τῆς μητροπόλεως καὶ συνετήρουσαν ἁθέστων. Οὕτως αἱ ἀποικίαι ἐλευθέρων ἐξ οὗν τὴν ἐνέργειαν ὁικήσουσι χώρας ἔξως καὶ τοὺς περίκοσμους βαρβάρους διὰ τὸ ἐλληνισμοῦ αὐτῶν ἐκπολιτίζουσιν.

"Ολος διάφορον πολιτικὴν ἐτράπτη ἡ ἑσπερία Εὐρώτη μετά τὴν ἄνακαλυψιν τῆς 'Αμερικῆς καὶ τῆς νέας διὰ τοῦ ἀκρωτηρίου τῆς καλῆς Ἐλπίδος πρὸς τὴν ἐοίκον 'Ασίαν ὥσπερ. Αἱ καταληψθέντωσι ἡ κατακτηθεῖσαι νέας χώρας ἐθεωρηθῆσαν ἁμαρτάνουσας ἕως μεταλλεῖται διὸ ἐκ τούτων πλουτώσαν αἱ μητροπόλεις. Πάσης αὐθυπάρχοντος ζωῆς ἀπεστήρησεν τὰς χώρας ταύτας τοὺς τούτων ἴδανες εἰτ᾽ ἐξοντώσατο, ὡς ἐν τῇ 'Αμερικῇ καὶ τῇ Πολυνησίᾳ, εἰτε δουλώσατο ὡς ἐν ταῖς ἀνατολικαῖς 'Ινδίαις καὶ ταῖς νήσοις τοῦ ινδικοῦ καὶ Βιρτσίου οἰκείων. Τούτων οἱ πολυπληθεῖς ἴδανες κάτοικοι ἀπὸ μακρὰς πρὸ τῆς κατακτήσεως αὐτῶν σειρὰς εἰθεισμένοι εἰς τὴν δουλείαν, καθοριζόντωσαν ἀπὸ τοῦ κλίματος καὶ τῆς ἐκατοντάκτης καταστάσεως φέρουσι σχεδόν ἀγγείους τοῦ ὄρους, ὥστε τοῦ ναντίον οἱ ἀποίκοι Εὐρωπαίοι παλαιὸν ἀπεσείσαν ἀνακατηγοροῦντες τὴν ἔκατον ἀνεξάρτησιν. 'Η
'Αγγλία, καθ’ ής η πρώτη των τοιούτων ἐξηγήθη ἐπανάστασις, ἐνόησεν ἐγκαίρως, ὅτι ὅπως μὴ καὶ αἱ λοιπὲς αὐτῆς ἀποτελοῦσιν μικροδύναμο τοῦ παράδειγμα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς βορείου Αμερικῆς, ὦφειλεν ἑνα γειαριστῇ ἀυτάς, θεῖν ἐχορηγήσαν αὐτοκυβέρνησιν ταῖς ἐν Αὐστρα-λία, Καναδά, Εὐελπίζω ἀρωτησίῳ καὶ ἀλλαίοις τισὶν ἀκλήν ἐπικυριαρχίαν πρὸς ὑπεράσπισιν τῶν εἰς ἑαυτῆν ἐπιφυ-λαξίμενην, ἐφ’ ὅ ἀνεπτύγχαναν τα ἄυτα καὶ ἐπλούτησαν πρὸς τὴν μητρότελεν ἀμιλλώμεναι: ἐξ ἐτέρου δὲ αἱ Ἰνδίαι ἐπαπειλοῦνται ὑπὸ γεινιστετέρου αὐταῖς κατακτητοῦ ἄλλου, τῆς Ρωσσίας καραδοκούσης ὥραν εὐθετον ὅπως ἐν αὐταῖς ἀντικαταστήσῃ τὴν νῦν ἀπατοῦσαν Ἀγγλίαν, ὅπερ πάντως συμβήσεται ἐν βραχυτάτῳ χρόνῳ, ἢ δὲ τῶν ἀνατολικῶν Ἰνδίων ἀπόσπασις ἔσται τὸ προσανάκρουσμα τῆς ἐκπτώσεως τῆς Ἀγγλίας, ὡς ἐγένετο τῇ Ἰσπανίᾳ ὃ ἀπὸ ταύτης χωρισμὸς τῆς μεσημβρίνης Ἀμερικῆς.

17 Ιουλίου 1886. Σήμερον ἐπανήλθεν ἐκ Παρισίων ὁ υἱὸς μου Ἰωάννης ο πέρυσι μὲν κατὰ Ιουλίον περάνας τὰς τοῦ προλύτου ἐξετάσεις, ἐπιληφθεὶς δὲ τῶν διδακτορικῶν, ὡτ’ ἐκφράζεται ἡ ἐπιστρατεία, πρὸς ἡς τὴν ἐξουσίαν, κατὰ Δεκέμβριον παρέλθοντος ἑτούς ὁ Κ. Θεόδωρος Δηλιγιάννης, ἐμηχανεύθη να διορίστη τὸν Ἰωάννην ἀμισθοῦν ἐν Ναντς (Nantes) ὑποπρόξενου προσκόλλησας τῇ ἐν Παρισίως ἐλληνικῇ προσβείᾳ, ὅμως διαχυτῶσιν αἱ σπουδαῖ του, διοχήρως δὲς Θρικοῦσης, ἀμ’ ἀναρχισθεῖς εἰς τὴν ἐξουσίαν, ἀπέλυσεν ὅπως συνηθή να τὸν καταδιώκῃ, ὡς ἀνυπότακτον. Ἐξήρανο λοιπὸν να ἐλθῇ ὁ Ἰωάννης εἰς πρόληψιν πάσης ἰκανοποίησες τοῦ κατ’ ἐμοῦ πάθους τοῦ Παφλαγόνου ἐκδικουμένου ἐν τῷ υἱῷ τῆς παρὰ τοῦ πατρὸς πρὸς αὐτὸν περιφρόνησιν. Τοὺς ἀναξίωτας ψυχές ταχογράφει.
κυρίως το ταπεινόν τού φρονήματος ἐν τῇ ποταμῇ χρήσει τῆς ἐξουσίας ἢν κατέλαβον.

Εἰκάζω ὅτι εἰς τὸ διάθημα τοῦτο προέβη μετὰ τὴν ἀνα-κοινωνίαν αὐτῷ ἀπάντησιν ἡν ἑδωκα τῷ δικηγόρῳ καὶ πρώην Βουλευτὴ Ναυπλίας στενφ. δὲ τοῦ Τρικούπη φιλῶν Κ. Ἡλίας Ποταμίαν, ὅστις ἐπ᾽ ἀλλή προφάσει ἐπισκέφθηκε με κατ᾽ οἶκον πρὸ ἐνὸς περίπου μηνὸς ἀνεκοίησε ἡμι-, μη-δεμίας πρότερον ἐπικοινωνίας δι᾽ ἐπισκέψεως ὑπαρχοῦσης μεταξὺ τοῦτου καὶ ἕμω, ὅτι τὴν προτεραιότητα γενομένου ἐν τῇ αἰθουσά τοῦ Τρικούπη, προτέρως καὶ ἄλλων, λόγου περὶ ἐμοῦ ὡς Ἴημιουμένου τοῦ Πανεσπηνοῦ διὰ τῆς ἐμῆς ἀποστιγμῆς, ὁ Τρικούπης ἐξεδήλωσε τὴν ἐπὶ τῇ ἀπολύσει μου μετανοίαν τοῦ καὶ δι᾽ ἐποδιάδοχα ἐπανάγων με ἐπανορ-θώθησε ὁ διέπραξε σφάλμα. — Εἰπέ τῷ Παρθάνου, Κ. Πο-ταμίανε, ἀπήντησα ἐγώ, ὅτι τοῦ Τρικούπη ἤδη χειρὶ ἐγκο-λάσαντος ἐπὶ τοῦ μετάφορος τοῦ τοῦ στίγμα τοῦτο, μάκτην ἐλ-πίζει ὅτι ἡλώ ποτὲ συγκατατεθῇ ἵνα τὸ ἐξελεύσω. Ἄλλως τε καὶ ὁ σήκις ὅπι ἄλλων ἁλίων μου ὑπορρηγῶν μισία ἐγέ-νετό μοι πρότασις, ἀπήντησα, ὅτι πρὸς τῷ ἑρθέντι λόγῳ ἐξῶ καὶ ἔτερον λίγαι σποῦδαίον, ὅτι προσεταχείσεος με τῶν ἐπιτροποτάτων τῶν πολιτικῶν ἐπιστημῶν Ἀκαδημιῶν τῆς Εὐρώπης καὶ παρὰ τοῖς ἐν τούτῳ μέλεσι καθεσθείσι ἐξῶ ὡς ἁγαν ταπεινὸν ὃ ἐμὲ τὸ τιμῆσαι διὰ τῆς συναδελ-φότητος τούς ἐκ τῶν ἀρχαίων καθηγητῶν ἐναπομείνα-τας ἡμιμαθείς, καὶ τούς τούτων ἀμαθετέρους παρεισ-φρήσαντας νεωτέρους. Οὕτως ἀπεπεμψα κενὸν τὸν τοῦ Τρι-κούπη φιλον.

12 Αὐγούστου 1886. Πεντηκοστετεία συμπληροῦ- ται σήμερον, ἀρ' ἥς τὴν πατρίδα μου Κύπρον κατέλιπον ἀποχωρισθείς φιλοστόργου πατρὸς νέου ἔτει, ἀτε μέλις τὸ
τεσσαρακοστον' ἐκτον ἔτος τῆς ἡλικίας ἁγιοντος, ὅπως μεταβάς εἰς Παρισίους περάνω τὰς σπουδὰς μου, ἐπικακάμψας δ' οἶκοι διαβιώσαι παρ' αὐτῷ γηρωκομῶν καὶ τιμῶν αὐτῶν. Αἱ ἐλπίδες μου ἐφευσήσαν, ἐγὼ ὃμως ἐς ἐδώκα τῷ πατρί καὶ τῇ πατρίδι ὑποσχέσεις βεβαίω ἐν πεποίησε, ὅτι οὔθε-μός διέψευσα, τῇ σπουδῇ τῶν ἐπιστημῶν τὸν βίον ἐλον καθοσιώσας. Οἱ γονεῖς μου καὶ ὅσοι καὶ άντάξιοι, ἥς ὑπέρ ἐμοῦ κατέθαλιν ἐπιμελεῖας, γηροπορεῖα παρ' ἐμοῦ οὐκ ἔλαβον, βλέποντων ἐμοι, ὅτι τὸ πάτριον ὄνομα, ἐς ἐδώκαν μοι, ὅση μοι δύναμις ἐπιμήκη ἀπὸ νεότητος μου εἰς ὁ ἀριστομήν νῦν γῆρας. Τὰ τέκνα, ἀ ἐδώρησέ μοι ο Θεός, ἀνέθεσα κατὰ τὰς θείας του ἐντολάς, εὐχίσσω δ' ὅπως καὶ ταῦτα διαρκῶς καὶ ἄπαντα τῶν ἐκουσάτων βίων μὴ ἀποτραπώση τῆς ἀδικίας τῆς ἁρετῆς, τῆς μόνης ἐπὶ γῆς ἑτυμη, κατὰ τὸ ἐφικτόν, κατασκευάστης τὸν ἀνθρωπόν καὶ ἀγούσης πρὸς τὴν μέλλουσαν μακαρίστητα.

24 'Οκτωβρίου 1886. Πάντοτε μὲν ὑπὶ ἐφεί ἔχων τῶν θάνατον, ἐφ' ὅ θα καὶ παρεσκευασμένος πρὸς τοῦτον διαρκῶς διατελώ, πλησιάζων συμπληρώσαι τὸ ἐσθομηκοστόν ἔτος, εἰ καὶ ικανὸς ἀκριβῶς ἔχω γὰρ τὰς ψυχικὰς καὶ σωματικὰς μοι δυνάμεις καὶ οὐδεμιάν δήλην περὶ τοῦ τέλους ἐγγὺς ἡ πόρρω ἄφορην, τὰ κατ' ἐμὲ πάντα ἔχω ὑπὸ ταῖς ἀκα-τείχισεν ὡστε εἰς οὐδεμίαν σύγχυσιν νὰ περιαγάγῃ ταῦτα ὁ ἔμετο δυνηστεῖ θάνατος. Οὐδὲν ἔχω πρὸς ἅλλους γρέος πλην τοῦ πρὸς τὴν Ἑθικὴν Τράπεζαν μικροῦ καὶ ἐκκαθα-ρισμένον. Ἐγκαταλείψω τοῖς τέκνοις μου μικρὰν μὲν καὶ ἀδικημονείκητον περιουσιὰν, ἂν δὲ μακρῶν μὲν κέπων ἐγὼ, διὰ σῶρρονδ' ὑμὲ καὶ συντόνου οἰκονομίας ἡ προσφιλε-στάτη μοι σύμβιος Ἀριάδνη προσεπορίσθημεν. Τὸ ἐπιτύλι-λον ἐν ταύτῃς ἐκάστη τῶν τέκνων μου μέρος, ικανὸν ἔστι
πρὸς ἀντίον βίον, μάλιστα δ᾽ ἔνεκα τῆς πολλῆς ἐπιμελείας, ἢν ἀμφότεροι κατεδάλομεν περὶ τὴν τούτων ἀνατροφήν. Ἀλλ᾽, ὁ καὶ κυριώτατον, καταλείψα τοὺς ὀνόμα ἐντιμοῦν, ἀτε δυνάμενον ἀνεύ περιφρικατίας δηλώσαι, ὅτι καθ᾽ ἀπαντα τὸν ἱκάνως ἡ μακρὸν βίον μου εἰς οὐδὲν ἐπαι- σχυντον πλημμέλημα περιέπεσον, τοῦναντίον μάλιστα ἁὲ- ποτε προσεπάθησα μηδέποτε παρεκκλίνη τῇ ὁδῷ τῆς ἀρε- τῆς. Εἴθε καὶ τὰ τέκνα μου πάντοτε τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἀκο- λουθήσασιν.

Εἶπον καὶ ἀλλαχοῦ ἐν τοῖς αὐτοβιογραφικοῖς τούτοις ἀπορικημοομείμασι μου ὅτι πρὸς τὴν εὐπορίαν ἠγαγεῖ με ἡ ἐπιμελεία καὶ εὐσυνείδητος τοῦ δικηγορικού ἐπαγγελματος ἐνάσκησις, ὁμολογῶ δως, ὅτι ἡ φύσις οὐχὶ πρὸς τῦτο ἀλλὰ πρὸς τὴν δεωρίαν τῆς ἐπιστήμης ἐπλαξέ με μάλλον ἐπιτήδειον, ὃς ὁ οὐ μόνον διδάσκων ἡκησα τὴν δεωρίαν, ἀλλὰ καὶ πάσαν ἀπὸ τοῦ δικηγορικοῦ ἑγοῦ σχολὴν τῇ δεω- ρίᾳ ἐνδελεχῶς ἀφοίησα. Οὕτως ἐμόρρωσα τρεῖς κλάδους τῆς ἐπιστήμης τοῦ δικαίου, οὔτε τὸ παράπαν ἡνλότυπος δει- γθείς, διότι βίον ἀποστασίης τῆς ἔδρας τὸ 1832 πρὸ τῆς δη- μοσιεύσεως τῆς περὶ διεθνοῦς δικαίου πραγματείας μου, πρὸς τὸν διαδεχθέντα με μακαρίτην Διομήδην Κυριακοῦ αἰτήσαντά με τὰς σημειώσεις μου ἀσμενος ἐθώκα, καὶ δὴ ἀπὸ τοῦ 1832 τούτων ἐποιήσαμε ἤρθην οὔτε μικρὸν και- νοτομήτας, ἄτι ταῖς αὐτοῖς λέξεις καὶ ὅροις χρησάμενους, ἀπαταὶ δὲ καὶ διὰ τῆς κοινῆς χρήσεως ἐγενικεύθησαν.

Καὶ ὅμως μεθ᾽ ἀπάσας τὰς συγγραφάς μου ἡ πολιτικὴ ἐπιστήμη οὐδαμοῦ εὑρίσκεται τοσοῦτον παρημελημένη ὅσον ἐν Ἐλλάδι τῇ γενετείρᾳ αὐτῆς χώρῃ, ὁ δὲ τοῦ γεγονότος τοῦτον λόγον ἐγκειται εἰς τὸ ὅτι ἐνταῦθα ἡ μόνη ἐκάστοτε τοῦς πάντας ἱθύνουσα ἀρχή ἐστιν ὁ κοιμητισμός, δὴ
Δήμος Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας

πόλεων τοποθετούν 6 πόλεων, που είναι κόσμοι

τετελείωσεν το προφορικό σύνταγμα, είναι το τοποθετούν 6 πόλεων, που είναι κόσμοι
θέν «οὔτω κακῶς ἐχρήσαντο τοῖς πράγμασιν ὥστε ὑπερβολὴν ἀνοίας μὴ καταλιπεῖν».  
26 Ὀκτωβρίου 1886. Προχθεῖς ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐγγαρον, ὅτι τὸν θανάτον ἡ προσδοκία οὐδέλοις φοβεῖ με, ἄποδειξις δέ, ὅτι καὶ τὴν ἐπιτύμβιον ἐπιγραφήν χαράσσω ὅσε εἰς μνημόσυνον ὀλίς ἀμοιβῆς οἱ ὑπερτερεπρακτοῦντες ὑπὲρ τῆς πατρίδος κόσμοι μου ἠξιώθησαν ἐν Ἑλλάδι, ὡς καὶ πᾶς ἐξετιμήθησαν οὕτω ὑπὸ τῶν ἔνων σοφῶν.

ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ
Ο ΕΝ ΤΗΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Β'. ΕΘΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ Δ' ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ
Ο ΤΡΕΙΣ ΜΕΝ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ ΤΕ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΑΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑΣ
ΔΙΣ Δ'ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟΒΛΗΘΕΙΣ
ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΘΗΙ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 1817
ΑΠΕΒΙΩΣΕ Δ' ΕΝ . . . . ΘΗΙ . . . .
30 Νοεμβρίου 1886. Πρὸς τὸν ἐν Λεμεσσῷ τῆς Κύπρου ὑποπρόξενον τῆς Ἑλλάδος τηλεγραφήσαντα μοι τάδε: «Habitants Limassol Vous prient accepter leur représen-tation fêtes majorité prince Héritier» ἀπήντησα ὡς ἔξης.
«Κύριε Πρέζενε — Εὐγνωμόνως εἶδον διὰ τοῦ παρ'
» ύμῶν τηλεγραφήματος ὅτι οἱ φίλτατοι μοι συμπολίται
» Ἀλεξάνδρει ἥξιωσάν με τῆς τιμῆς ἐπῶς ἐκπροσωπῆσαν αὑ-
» τούς κατὰ τὰς ἐορτὰς τῆς δῆθεν ἐνηλικιώσεως τοῦ Δια-
» δόχου.

» Ἀτυχῶς θεωρῶν τὰς ἐορτὰς ταύτας ὡς κερδοσκοπι-
» κόν ἐκλογικοῦ ἐγχειρήμα τοῦ διὰ τὴν ὅστις ἦν τῆς Ἑλ-
» λάδος κρατοῦντος νῦν τὴν Κυβέρνησιν, πρῶτος ἐγὼ, ἐπὶ
» τοῦ ἀρ. 49 τοῦ Συντάγματος ἐρείπωσα, ἐχαρακτη-
» ρίσα ταύτας ὡς ἀντιδιανοούσας αὐτῷ, ὁ δὲ τῆς ἀντιπολι-
» τεύσεως τύπος τὴν ἴδεαν μου ἀσπασάμενος ἀνέπτυξεν
» αὐτὴν.

» Συμφωνώς ἀντιτηλεγράφησα ὡμίην ἀμέσως τάδε:
» Considérant fêtes anticonstitutionnelles refuse représ-
» entation.

» Συνεπής πρὸς τὰς ἴδεας μου, καίτερ πρὸ ἡμερῶν
» προσκληθεῖς ὑπὸ τοῦ αὐλάρχου, καλ' Ὀρειχάλκιον διατάγη
tοῦ Βασιλέως, ὡς ἵνα τῆς εἰς τὰς ἐν τοῖς ἀνακτόροις χαρ
» μοσύνας ἐςήλησα διὸ δὲν θέλω παρατήρη.

» Πιστεύω, ἐπὶ οἱ φίλοι Δεμήσιοι, ἐκτιμήσαντες δεόν-
» τως τὸν κωλύσαντα λόγον θέλουσι δικαιώσει τὸν συμπο-
» λίτην τῶν, ὅτι εἰς ἁμαρτίας εἰς τῇ Ἑλληνικῇ Συνελεύσει τῆς
» μοναδικῆς τιμῆς τοῦ γενόσθαι εἰσηγηθῆναι τοῦ πολιτεύμα-
» τος, ἢθέλησα καὶ διὰ τούτου τοῦ μαθήματος νὰ δείξω,
» ὅτι ἐπὶ δυνάμει λόγῳ γενόμοναὶ ποτὲ παραβάτης τῶν τού-
» τοῦ διατάξεων, ἐπομένως δὲν θέλουσι παύσει καὶ εἰς τὸ
» μέλλον νὰ διατηρῶσί πρὸς ἐμὲ ἀμείωτον τὴν εὐνοίαν τῶν.

» Δέξασθη Κύριε Πρέζενε, τῆς καὶ πρὸς ύμᾶς τιμῆς
» καὶ ὑπολήψεως μου τὴν ἑθαίωσιν ».}

N. I. ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ
8 Ιανουαρίου 1887. Σήμερον συνεπληρώθη πεντηκονταετία από τής πρώτης εἰς Παρισίους πρὸς μαθητείαν ἀφίξεως μου. Τότε οὐδὲ τὸ εἰκοστὸν ἔγγον ἔτι συμπληρώσει ἔτος, σήμερον δὲ ἐβδομηκοντατύχη εὐχές γέρων ἀναλογί-ζομαι ἡλίκιον διεξέγουμην κίνδυνου μικρῶν τοῦ πατρός, μόνος ἐν ξένη γῇ ἄνευ φίλου τινὸς καὶ προστάτου κατορθώσας νὰ σώσαμε ἐμαυτόν καὶ νὰ μὴ ἐκτραπῶ τοῦ καθήκοντος. Ὅ Θεός μ᾽ ἔσωσε, διότι τούτον ἀνὰ πάσαν πρωίνα καὶ πᾶσαν νύκτα ἑπεκαλούμην ἐν τῇ προσευχῇ μου, ἔθεν τούτῳ ἀδια-λείπτως ἀπονέμοι τὰς εὐχαριστίας μου, ἀτε παρασκευά-σαντι μὲ ἑπὶς εὐτυχῆς διανύσω τοῦ βίου τοῦ στάδιον συν-όδον σχοῦν σύμβουν ἀγάθην καὶ ἐνάρετον, μεθ᾽ ἣς ἐξ ἀπόρων ἐγενόμεθα εὐποροὶ κτησάμενοι τέχνα όγιά, ἀπερ ἐκθερίζων-τες κατὰ τὰς θείας ἐντολᾶς ἔχομεν δι᾽ ἐλπίδος ὅτι καὶ μετὰ θάνατον ἀφήσομεν εὐτυχῆ τιμώντα τῶν γονέων αὐτῶν τὸ ὄνομα.

27 Μαρτίου 1887. Ἀπὸ τῆς 19 Ἰανουαρίου ὑπὸ ζυγατάς προσδιηλθεῖς περιπνευμονίας ἐξακολουθῶ οἰκουρων ἃτ’ εἰς ἐσχάτην καταντήσας ἀδυναμίαν, ἄδηλον δ’ ἂν ἀνα-λάβω πρὸς παράτασιν τοῦ ὅσε βίου. Εἰ δ’ ἐπέλυη ὁ θάνα-τος παρεσκευασμένοι εἰμὶ πρὸς τούτων.

4 Ιουλίου 1887. Μετά ἄνοδοκεται δυναστικῶν ἀγώνων, — ἐξ ὑπὸ τὰ ἐπτὰ ἐτη παρὰ τῷ Ἀρείῳ Πάγῳ,— ὅ Αρείῳ Πάγος διὰ τῆς ὑπ’ ἀρίθ. 134 ἐνεστῶτος ἐτοὺς ἄποφασεως τοῦ ἀπερρίφθη τὴν περὶ συντάξεως ἀγωγὴν μου, εἰ καὶ αὐτὸς οὗτος τάναντι εὐμολογήσῃ πέρουσι διὰ τῆς ὑπ’ ἀρίθ. 127 ἄποφασεως τοῦ. Ἐπέγυ νὰ χρίσω τὴν ἑφετεινήν ἄποφασίν του, ἢς οἱ παραλογίσμοι προφανὲστατοί. 'Αλλ’ ἐμὲ τοῦλα-χιστὸν οὐδόλως λυπεῖ ἡ τελευταία αὕτη ἄποφασις, ἀτε συμπληροῦμα τὰς ἀδίκως δι’ ὅν ἡ Εὐρώπη ἦμειψε πάντοτε.
τὰς πρὸς αὐτὴν ύπηρεσίας μου, ὡστε εἰ μὴ ὁ Θεὸς ἡσυχασία
λίζειν ἐξ ἀλλης μου ἐργασίας καὶ οἰκονομίας ἐμοί τε καὶ τῇ
οἰκογενείᾳ πόρον βίου, δὲν ἦθελομεν ἔχει οὐδὲ ἄρτον ἔχρον
κατὰ τὰς ἔμας τελευταίας ἡμέρας καὶ διὰ τὴν ἐπιζήσουσαν
οἰκογενείαν. Μετὰ τὸν θάνατόν μου βραδεῖα μὲν ἀποδοθήσεται
μοι δὲ πάντως δικαιοσύνη.
YOUR DEALER WILL HELP YOU SELECT THE CORRECT TYPE FOR THE PARTICULAR WORK YOU WANT TO DO. " " "

INVINCIBLE Carbon Paper . . . of the finest quality . . . is available in a variety of weights and finishes especially planned to meet your particular needs and guaranteed to produce clear excellent copies.

Your Invincible dealer will gladly help you select the correct weight and finish for the particular work you want to do.

For the maximum number of clear, legible copies . . . for perfect matching of copies year after year . . . always use Invincible Carbon Paper.