ΤΟ ΑΣΤΓΟΝ
ΓΩΗ ΦΟΘΟΝΟΥ
και
Ο ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ
ΑΧΛΙΚΟΣ
ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ.
ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΗΜΑΤΩΝ.

ἐκδοθέντων

Γ. Ζ.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ
ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ
ΥΠΟ Κ. Α. ΚΟΛΩΝΕΛΛΟΥ,

1842.
ΠΡΟΣΩΠΑ.
ΣΟΦΙΑ.
PΛΟΥΤΟΣ.
ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ.
ΑΡΕΤΗ.
ΑΜΑΡΤΙΑ, Mήτηρ τοῦ Φόνου.
ΦΟΝΟΣ, Υίος τῆς Άμαρτίας

ΧΟΡΟΣ.

ΤΟ ΛΑΣΥΔΟΝ
ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ
ΠΡΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ.
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ.

Σοφία, Πλούτος, Συγγενεία, Άρετή, καί Άμαρτία, ἢ ὁποῖα χωρὶς νὰ μανῇ ἀκοῦσῃ.

Σοφ. Καὶ ἐὰν πάτῃ νὰ ὑποφέρῃ αὐτῶν τὸν ὀλίστορο, καὶ ἐπάφετον Φόνου.
Πλοῦτος. Τῇ ἀλληθείᾳ πλέον δὲν ὑποφέρεται.
Συγγενεία. Ἡγώ τι τὸν ἔκαμα νὰ καταφέρῃται καὶ ἔμοι;
Άρετή. Νὰ καταφέρῃ, καὶ ἔμε;
Άμαρτία. (καθ' ἑαυτήν) Πέσοι παραπονοῦνται!
Σοφία. Δὲ ἐμὴ γνωρίζων οἱ ἄνθρωποι τὸ εἶναι τούς, καὶ ἄνω ἐμὸ δὲν ἠδόκησεν ἐξόφη ὅστε ἔκοψεν ἄνθρωποι. Ἔγώ εἶμαι ἐκεῖνη, ὅπου ἔρχετο τῶν ὁφρύων τὰ διαστήματα, τὰς ἐπιφάνειας τῶν Πλανήτων, καὶ τὰς κατάκλισίς τῶν Ἄστερων. Ἔγώ εἶμαι ἐκεῖνη, ὅπου ἔκαμαν τὰς τάσεις ἑπιστήμης, καὶ τὸ πολιορκήμαν πλῆθος τῶν τεχνῶν καὶ πόλεως πάνω ἐγὼ εἶμαι ἐκεῖνη, ὅπου ἔνεσθαι τὰ πλεῖον διακειμένων μαστήρια τῆς ἀοράτης Φύσεως, διακολωτὲα τῶν ἐπιστημόνων, ἐπιστήμων καὶ τραγωδιών, καὶ ἔτσι καθὼς ὅπου εἶμαι τούτως νὰ μὲ καταφέρῃς αὐτὸ τὸ τέρμα!
Πλοῦτος. Ἀλλ' ἐγὼ τι νὰ εἶπα, ὅπου κρίμανα δὲν ἔστηκα, μαλλιὰ εἶμαι φυσικὴ καὶ ὀργανικὴ τῶν Παντῶν; Ἔγω ἀναγκάζω τοὺς τεχνίτες, ἐνδού γυμνοῦ, τρίχα πιείνατε, καὶ πορη- γορο ἄφης καὶ ἀφροδίτης. Ἀνά ἐμὸ δὲν ἀναγκαίζει δὲν ἐνίσχυεν ὅστε νὰ γεννηθῇ, ὅστε νὰ ὀποθανεί, ὅστε νὰ ὁμο- σφυήθη, ὅστε νὰ τελεῖτες ἐνά ἐμὸ ὅστε εἶχες ἀνορ- θωθῆτε, ὅστε τέλη κτίστητε, ὅστε πολιτείαν ὀλοκληρωθῆτε. Ἁ ἐμὸ καὶ τὰ ἀκατάρθου ἀντιληφθῆτε, καὶ τὰ ἀνάγκηθεν.
Δημαγώγονται, καὶ τὰ διόροις διασπαρίζονται, καὶ τὰ ἀκατάργατα κατεργάζονται, καὶ τελειομερεῖς καὶ εἰς καρφών ἐνοῖ κατόπτεται εἶμαι χρήσιμος, νὰ μὴν κατατέχησαι αὐτὸ τὸ τέρας!

Συν.: Οὔτε ἔγιν ἐὰν ἦμποροὶ νὰ καταλάβουν καὶ τὸ τὸν παρώςεια. Ἐγώ δὲν ἔλειπον ἀπὸ τὸν χόρον, δὲν ἔσχασα ἐὰν διαφωνήσα, ἐνεργοῦ ἀπὸ τὸν υἱόν, ἡ μάρτυρ ἀπὸ τὴν δυναμεῖα, καὶ οἱ ἀδελφοί ἀπὸ τὴν ἀδελφήν: ἔσχασα ἀνωμαλῆς καὶ δάκτυλος, καὶ καλοῦσθαι τοιαῦτα σώγχοσις ὀποίησεν ἕστη γένος, δότε μὴν εἶναι οὐδὲν διαφωνήσα μεταξύ τῶν ἀλλήγων, καὶ λόγων ἱλιών καὶ εἰς καρφῶν καὶ δὲ εἰμι αὐτὶ νὰ φυλάσσῃς τότῃ οὐσιότητι αὐτὸ τὸ ἀνθρώπων γένος νὰ μὴν κατατέχησαι αὐτὸ τὸ τέρας!

Ἀρ.: Τῇ ἀληθείᾳ, ἀπορῶ μὲ τὴν τάξιν τοῦ. Ποιός ἄλλος ὕδωρ χρῆσαι νὰ θεραπεύῃ πάθη ἀδερφῆς, νὰ ἀνατύπῃ νεκρός, καὶ νὰ καταβιβλῇ καὶ ᾗμοιον; Μόνον ἔγιν ἔγιν ἔτη πόνων ἔχαμεν εἴμαι φροντὶς εἰς ἀλά τα καταιματο καὶ εἰς ἄλλους ἑαυτὸν φροντίδα, καὶ νὰ πάντων ἀνταράγα, καὶ ἐγὼ ἔχουσιν ὅχι μόνον εἰς τὰ δυνατά, ἀλλὰ καὶ εἰς αὐτὰ τὸ ἀδύνατα. Ο ὁχὸς μόνον νὰ αἰσχῶς τὸ ὀνειρό μου τρέμει εἰκάζως καὶ τόσο ἐγὼ η ἐξωτικός, ὅπως ἄνοιξε καὶ τοὺς ἑως οὐρανοῦς, καὶ καταβίβαξε τὸν Ποιητὴ Ἡλίῳ τῆς οἰκουμένης καὶ ἐς καρφῶν ὅπως εἰμι ἀναπαραγόμενος νὰ τολμάει νὰ μὴν κατατέχῃσαι αὐτὸ τὸ τέρας;

Εἰρ.: Λοιπὸν τὸ πρέπει νὰ κάμινων;
Πλ.: Νὰ τὸν κατατέχεσαι.
Εἰρ.: Ναὶ, καὶ, νὰ τὸν κατατέχεσαι.
Ἀρ.: (καὶ ἐπειδὴ) Ἡλίῳ τὸν μεταβὰ τὸν κακοβάοικον.
Ἄρ.: Μὴ φαίνεσθαι εὐλογοῦντες νὰ τὸν συμβουλεύονται νὰ μὴν μὰς ἐνοχῇ εἰς τὸ ἔξος.
Ἄρ.: (τὰ διουσίων) Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια καλά.
Πλ.: Ἀδύνατο νὰ ἀδόξησῃ συμβουλή.
Πλ.: "Αν ἐθέχησε συμβουλὴ, τότες δρᾶνς ἐσπεράνεια.
Πλοῦτι, πολλά καλά: λοιπόν πηγαίνω καὶ ἐγώ. (φεύγει)
Συν. Μή εἰς μέλλει, καὶ ἐγώ τὸν βάζον μετ’ τὸ χέρι (φεύγει).
‘Αρσ. ὅτι αὐτοῦ δὲν ἀνακοινώνει (φεύγει).
‘Αμαρ. Πρέπει νὰ δώσω εἰς αὐτόν εἰδών, διὰ νὰ φυλάξῃ; ἀλλ’
ицы ὡς ἐκεῖ ἐρχεται.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΞΤΕΡΑ...

’Αμαρτία καὶ Φθόνος.

Ἀμ. ἔμεινα, καὶ ἐφυλάξατ’ διὸν τάχος.
Φθ. Διὰ τί;
Ἀμαρ. Διέταν νὰ καταφέρησον μέγα χανάτου;
Φθ. Καὶ πότε εἰπεῖς ἄριστο;
Ἀμ. Ἡ Σοφία, ὁ Πλοῦτος, ὁ Συγγενεῖος, καὶ ἡ Ἀρετή.
Φθ. Τὸ αἰτών ποιῶν;
Ἀμ. Ἀχόρη ἐρωτῆς, καὶ δὲν αἰσχύνονται; ἐστὶ ἐρωτευμένοις βα-
νίστης, καὶ γίνεται διὰ τῆς ἐξερέως πόλεμον ὡς κατὰ τό ἄλλο;
Ἐν χρόνοις προσανέθεσαν καὶ εἰς τὸν κλήρον, καὶ διατράττομες
tὴν πνευματικήν τῶν ἁγίων ἁγικάκια, καὶ ἀχόρη ἐρωτῆς καὶ
dὲν αἰσχύνονται;
Φθ. Δοπεῖος;
Ἀμ. Δοπεῖον ἄνθροπος ἐὰν ἐκφύτησα τὸ κίνδυνον, νὰ φυλάξῃ;
καὶ κρίνων μέρος αἰσχράκες καὶ αἱρώναν.
Φθ. Καὶ πῶς νὰ φυλάξῃ δηθαν μή με εὔροις;
Ἀμ. Διὸ ἐφεύλαξεν τῆς ἐργατηρίας.
Φθ. Μέ εὐρίσκων, ἐπειδή ἐς εἰλίους εἰναι γνωρίζον ἃτικ εἰκό
ποτὲ δὲν ἔλαβα.
Ἀμ. Διὸ ἐφεύλαξεν εἰς τῆς ἁρπάτης.
Φθ. Διὸ καὶ δὲν κρίνου δηθαν ἐκάθαν τὰ διατράττομα, καὶ τῆς
ἀπόκως;
Ἀμ. Διὸ καὶ δὲν κρίνου δηθαν τῆς Αλλάτι.
Φθ. Καὶ πῶς ἐπεκούσα ἀκολούθων ἀπὸ ἐκεί ἀνθρωποῖ, καὶ ἔριζον:
'Όποιον νά μέλεί δόσησι, μές νά μέλε προβόσκοι (φεύγατι).

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ.

'Η Άμαρτία μόνη.

'Η Βοστυγγείς τί έκτρωμα ὅπου ἐγένεται: 'Τι τά ἱερά ἁγία ἁγίας ὅπου τά ἱερά ἁγίας. Δέν εἶναι τέκνω, τις τά ὅποιον νά μέλε προβόσκοι. 'Αυτοί ἔχει ἐκ τῆς τῶν ἱερατών του καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας, καὶ γέροντας καὶ νέους, καὶ κλήρους, καὶ λαίκους, καὶ βασιλέως καὶ ὑπερασπίζοντας, καὶ ἀρχοντας καὶ αἵρεσιν γεννώντας ἐν συντομίῳ δέν εἶναι οὔτε τό- πος, οὔτε βασιλεία, οὔτε γηλιαίος, δέν να μέλε κλήσι τών αὐθεντικά με υποστηρίζει εἰς τάς φόρους καὶ δόματα αὐτοῦ τοῦ πατρώμονος ἐκτρώματος. Συγγενεῖς βοστυγγείς καὶ τιμοῦντας τά πάνεναι θέλουν δοξιμάζει από αὐτοῦ! Τά άρα εἶπαν, ἔφθασον τοῖς πολίτας τοῦ πυρός καὶ τάς θυσίας τοῦ πυρός, τάς θυσίας τοῦ πυρός, τάς θυσίας τοῦ πυρός, τάς θυσίας τοῦ πυρός.

Πλοῦς. Καὶ τά παραγόμενα νά κάμπεστε.

Συγ. Πρέπει νά ξύνεται ἐνω καὶ Ἰορᾶν καὶ νά συγκεφάλωμαι.

Πλοῦς. Συμφωνέτερον νά πηγάζωνται ἡμείς εἰς αὐτήν.

Συγ. Ἄρα πηγάζωνται (φεύγατι).

Πλοῦς. Μέ τά εἴθον μέ τά μήτερα εἰς ἄχθος καὶ δυσμένες.

Συγ. Πήρα ἀβάλλεται καὶ πολλοί παραδέχονται αὐτήν τό πάνεναι θέλουν δοξιμάζει από αὐτοῦ!

Πλοῦς. Εἴλα τόλμη ἀποκείμενον.

Καὶ ὅσα πόρον καταρρέγονται.

Καὶ καθ' ἄνθρωπον παραδέχεται.

Καὶ συμφέρειν δὲν κοπάζετε.

'ваться ἀλληλομαχία.

Καὶ μεγάλη δοστυγγεία.

Συγγενεῖς μισοῦν μισοῦνται.

Πολεμοῦν καὶ πολεμοῦνται. (φεύγατι)

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ.

Συγγενεῖα καὶ Πλοῦς.

Συγ. Ἀλλ' ὅσος πότε νά υποτέρωμαι ἕαν κακόν, τά ἐποιεῖν μέρη τῆς ἡμέρας παράγεται εἰς αὐξήσεις.

Πλοῦς. Πάλιν τά ἑντυλέι.
Σορ. Ἑρίζονται μὲν πεντάχορα, πλὴν ἐπεταὶ νὰ ἰμαθὲν ὅτι τὸν
κατατρέγομεν.
Πλ. Καὶ τὸ πρὸς τοῦτο;
Σορ. Ἐλλει καταφύγη εἰς μέρος, ἀπὸ τὸ ὅπως ἐν αἰχμόλη
δὲν δίδεται.
Πλ. Ἀντὶ μὲν εἰς τὸς πλούσιον κατέφυγε, ἡπικεὶ τὸν φυλάτ-
τοι μὲ πολλὴν φροντίδα καὶ ἐκπεμέλησαν.
Σορ. Ναι, τῶν φυλάττων, ἀλλ’ ἔδω τὸ νὰ ὅρισθον καὶ νὰ
καρδόσουν καὶ τὴν πλεονεξία τῶν μου.
Πλ. Ἀλλ’ ὁ κλάρος πῶς σὺς φαίνεται, δὲν εἶναι ὁ ἀπαλάδετε-
ρον καταφύγιον διὰ νὰ προσδράμῃ γ.
Σορ. Τὸ μᾶλλον ἐνδεχόμενον.
Συγ. Ἀκούσατε καὶ τὴν ἕδημον μοι δέχεσθαι παρατηρῶ διὸ τὸ
Φανάρι εἶναι τῶν διχοσον καὶ οὐτὸς κατοικηθήσει, καὶ
tοσοῦτον εἶναι ἐπικρατεῖστερον καὶ μᾶλλον ἄριστως, καὶ ὁ
δυνὰ τῶν τῶν συγγενῶν προσκυνᾶν, καὶ παλισ-
πλασταζεῖται, καὶ μάλιστα εἶναι ἐγῆς ἱκανοὶ καραὶ ἀν
εἰς αὐτοὺς προσταθῇ μὲ τὸν ἄροισαι, ὅπου καὶ ὕ-
τηρ συγγενῶν τῶν ἐξουσιάζων, καὶ ὑπὲρ οἰκεῖου τους
τῶν ἐρμορόγοντας καὶ τῶν ἐδεξιόντης, καὶ μὲ δὲν ὑ-
τῶν γίνεται καὶ ἐκάθη τινας μυρίων κακῶν παρατίθη.
Πλ. Τοῦτο δεδέντος, πῶς νὰ τῶν βάλλωμεν εἰς τὸ χέρι
Σορ. Δυνα ὅτα βάλλωμεν εἰς τὸ χέρι ἄλλως τρόπως δὲν εἶναι,
ἑκὴ νὰ στελλόμεν τὴν Ἄρετήν μου ἄλλη δύναται νὰ
τὸ καταφύγησι.
Συγ. Κατὰ ἄλληναν στοιχεῖον παρατίθεται. Λοιπὸν πεινάω
νὰ τὴν ράφον ἐδώ διὰ νὰ τὴν στελλόμεν ἐκ υἱοῦ διὸς
μετ. (φεύγει)
Πλ. Τότε βιβλία ἐπιτυχὼν. (φεύγει)
Σορ. * Αὐτὸ καὶ κόμπους Γαρθίουσ λέγει,
Καὶ νέρη σκότως τὰ διαλου.
* Αὐτὴ τὰ κόμπα συμπεραίνει,
Καὶ εἰς τὸν ἱερὸν θετρίους εἰσάγει.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΗ.
ΣΚΙΝΗ ΠΡΟΤΙ.

Συγγένεια, Άρετή, Σοφία, και Πλοῦτος.

Συγ. Σέξ τήν ἑφαρμ.
Άρ. Μοι φαίνεται ότι ἔλθε ἀπί ματαιὼν.
Σορ. Ἀν ἦσον περὶ τῆς δεινότητος ἐνέχυλην.
Πλοῦτος. Η μεταφράσσοντά εἰναι ἵθημα ἐκείνων πελαίων.
Άρ. Λοιπὸν τίνος ἐνεκα μὴ ἔφρετε.
Σορ. Η νὰ μὴς θάλες αἰς τὸ χέρι τῶν Φώνων, ἢ ἐκ τῶν συμβουλευόμενων νὰ πιέσῃ τοῦ λοιποῦ, καὶ νὰ μὴν ἐπερεῖται τῶν κόσμων.
Άρ. Καὶ ἐμὴ ἰκανή.
Σορ. Οὐδεὶς κατὰ τῶν ἐχεῖ τόπον ἵερον, ὅπως ἐχεῖς ἵερον.
Άρ. Η δῆξον σου ἐμὴ σφαλερά.
Πλοῦτος. Καὶ δὲν ἐχεις ἰερον, ὅπως ἐκεῖνοι κατὰ καιροὺς πάντα καὶ τότες θεωρεῖται, τὸ ὅπως ἀν θελήσω νὰ περιγράψω · · · · ·
Άρ. Ναι, μα τῶρα ἐμὴ ἀδραπάη καὶ ἀνενέγητος.
Σορ. Ἀρείς τοῖς προφάσεις σου, καὶ ἄκου.
Άρ. Λέγε, μη δικαιοῦ ὑπὸ προθεσμίᾳ ὅτι ἔλειπε ἡπειράται καταχθαμική καὶ ἀπρατοθε.
Σορ. Ὁ καθεὶς ἡγήθαις μιὰς Φώνας λαβών εἴδεισ ὅτι τὸν καταπήγομεν, εἰς ἄλλα μέρας ἢν κατέρημεν, εἴμαι εἰς τὸ κατὰ τὴν Κονσταντινούπολην Φωνάς, καὶ μάλιστα εἰς τὸ τάγμα τῶν συγγενῶν.
Άρ. καὶ πᾶν ἡ ἱερά.
Συγ. Τὸ ἡλιασμόν πρὸ τῶν ἄγω, ἐπίδημοι καὶ βλέπον τὴν ἀνακάτακτον τῶν συγγενῶν διαφώνησι καὶ διήμεναι.
Σορ. Ὡθήσει τῶρα ἐν συμφωνίᾳ τὸ παρακελώσαν νὰ παγώνησε εἰς τῶν συγγενῶν, καὶ μὴ ἕπεισας τρόπος ἡξιώσεις, ὥστε τὸν πῆς νὰ ἀρέσατο ἁπάντων ἀπὸ τὸν Φώναν, καὶ τὸν ἐγών καὶ τὸν συμβουλευόμενον τὸ δέοντα, καὶ εἰ μὴν ἠδης.
Πλω. Μόνον αυτό είπα. Αρ. (καθ' εαυτήν) Ἐγὼ τί δέν καταρρέων; Συμ. (βλέπων τιν' Ἀρκέα) Ἐπιθύμω ὅπως ἐρήξαται. Συμ. Ἡ σύντομος ἐπιστροφή της δέν εἶναι καλὸν σημεῖον. Πλω. Βέβαια μὲ κακὸς ίδόν τι ἐρήξαται.

ΣΚΗΝΗ ΤΕΛΕΙΤΑΙΑ.

Ἀρετή, καὶ οἱ ἐφιέντες.

Αρ. Δὴν σίζε Ἐλεγχ ὅτι θέλω ἐπιστρέψει κατηθυμοίχα καὶ ἀπαρκτος; Συμ. Καλὰ Ἐλεγχ ἤ Συγγένεια. Πλω. Εἰς ἀλήθεια ἀπορίας ἔζηκεν. Συμ. Καλὰ τὸ ἐσπαπέραν. Συμ. Ἀλλὰ ἀπὸ μεγαί ἄκραμες; Αρ. Ἐθέθα ὅπου ἐπικραίσασ, ἔστειλαν διὰ νὰ μᾶθον ποιὰ εἶμι. Συμ. Καὶ δὲν σὰ ἐγνώρισαν; Αρ. Καὶ πῶς νὰ μὲ γνωρίσων εἰς καθαρῶν ὅπου ποτὲ δὲν μὲ συναναστρέφωμεν; Συμ. Ἐπιτέματα; Αρ. Ἀρ' ἐβ ἐμαθὼν ὅτι εἰμί ή Ἀρετή ἐπάτηγεν νὰ μὲ ἀποδειώξουν, λέγοντες διὰ δὲν ἔχουν καθαρῶν νὰ μὲ αὐτοὶ κατακατάει. Πλω. Καὶ τῶν σὲ μισοῦν; Αρ. Καὶ ποτὲ μὲ ἅγιπτον, ὅπου νὰ μὲ ἁγαθίσουν καὶ τῶρα; Πλω. Θαυμάστων ἀκούσαμ; Αρ. Πηγά τῶν ἐπίθεμα, ὡςτε καταδείκνυα τῶν πάντων νὰ τόλος αυτομάτους, καὶ ἀκόμη δὲν ἔραν ἐκπροσείδη τοὺς καὶ δύσος ἄρχουν νὰ μὲ βλέπουν μὲ βλέμα βλεποῦν καὶ ἄγιον, διὰ τρίτον ὅπως ἔνωσαν διὰ τὰς ἔρευμα ἐφεξής διὰ νὰ μὲ κατακατάζουσαν. Πλω. Καὶ λοιπῶν θὰ λείπει καταποτῆσθα; Αρ. Ἡ Ἀρετή ποτὲ δὲν καταποτεῖται.

Σοφία.

Σοφ. Λοιπὸν δὲν τοὺς άκούεται; Αρ. Μᾶλλον τὸς άκούεται, καὶ παράστηρα ὅμοιον τὰ διαμαρτυρη ἐπαγγελμα, ὅπως συνεπερρέφη ὅ φθονος, ἀλλὰ καὶ ὅπως ἔλεγεν ἔκτρωμα εἶναι ὁ φθονερὸς. Ἐν συν τόμοι τῶν τοὺς καταπολέμησε τὸ συνείδος τοὺς, ὅπως πάντες ἐμείναι ἐσταστικοὶ καὶ ἐκθέλοντο. Σοφ. Τοῦ συνείδος ὁ φθονερὸς μεγάλος διδάσκαλος εἶναι εἰς τὸν ἀνθρώπον.

Αρ. Καὶ ἄργας οὔτε μοι ἀπεκρίθησαν. Τὸς πάντων μοι εἶπον ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὸν ἀποφάσειν, ἐπειδὴ καθὼς εἳ ἀπαλὸν ἀνώκολος μετ' αὐτοῦ συνεχότας, σωταὶ καὶ σὺν αὐτῷ θέλουν συναπαθήν' καὶ τῶς ἐν φανεῖ ἐτὶ μᾶλλον ἐπίμονοι, θέλουν μὲ καθυπαθῆ καὶ εἰς ποινήν πρὸς δειδᾶς καὶ ἀτιμάζων. Βλέπουσα λοιπὸν ἐγὼ τῆς γνώμης τῶν ἀμετάτρεπτων, τῶς ἀργαὶ καὶ ἐπιστρεφόμεναι.

Συμ. Τὸ ἐπιφυτεύμα. Πλω. Ἀπὸ τὸ ἄρμας μοι δὲν ἔχωμεν μοι εὐπόροι μοι.

Σοφ. Πῶς τυφλῶς ὁ ἀνθρώπος, ὅτι κυριεύεται ἀπὸ τὸ πάθη του! Αρ. (καθ' Επιφυτεύμα) Τί ἄκορες νὰ νομίζων διὰ οἱ συγγενεῖς εὐθὺς τὰς ἑκατον τόν ὅσον Τύπον!

Συμ. Ἐπιφυτεύμα καὶ δὲν ἐσυνηθήσαμεν νὰ τὸν ἐκλάμημεν εἰς τὸ χέρι, τούτου κάθες δὲν τὸν καταρασθῶμεν. Πλω. Ναί νὰ τὸν καταραθῶμεν. Σοφ. Να τὸν καταραθῶμεν ἐξ ἀποράσεως.

ΟΛΙΓΟΥ.

- Ἐπιφυτεύμα καὶ τῶρα ἐγὼ μανήματα.
- Ἀς καταραθῶμεν κάθε φθονερὸς.

ΣΟΦΙΑ.

- Καθὼς χρόνον νὰ ἄχουμεν ἢ οἱ φθονεροὶ.
- Ως πολλὰ κακοφυτούμεν, καὶ φασμαχορροί.
ΠΑΟΥΤΟΣ.

Νὰ τοὺς ἐξαλείψῃ κεραλῆς τοῖς,
Καὶ νὰ μὴ τοὺς λείψῃ ἡ καταθρομῆ

ΑΡΕΤΗ.

Οἱ κατηρμάτων ἡ ἡμεῖς ὑπὸ ὑθίς,
Γιὰ νὰ μίνουν μὲν ὅλαν ὡς ἀθεῖς.

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ.

Ἄς ἀπολεψῶμει κὰ δοῦν συμπωνοῦν,
Μὲ τοὺς κακοτρόπους ὁποῖος μᾶς φθεῖνεν.

ΟΛΟΙ.

Ἅκτες καὶ τῶρα ἐχριν καθαρών,
Ἄς καθαροθῶμεν καθὰ φθειρῶν.

ΤΕΛΟΣ.
ΠΡΟΣΩΠΑ.

Ὁ ἈΛΙΚΟΣ.

Ἡ ΦΙΛΑΔΗΘΕΙΑ.

Ἡ ΠΛΑΝΗ ἐν προθρήματι καὶ ὀνόματι Ἀρετῆς.

Ἡ ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ ἐν προθρήματι καὶ ὀνόματι Τιμίσσης.

Ἡ ΛΙΣΧΡΟΚΕΡΑΙΑ ἐν προθρήματι καὶ ὀνόματι Φιλίας.
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.

"Ο Αθηνάς, ἔπειτα ἡ Πλάνη ἐν προσχώματι καὶ ὀνόματι Ἀρετῆς.

Ἀδ. Ποιον ἤδειξεν ἂν αὐτός, ἢτις λέγει τὸν ἐαυτὸν τοῦ Φιλιακῆς; δὲν ἔχασ καὶ Φθέγως, καὶ κρύπτηται, διὰ νὰ...
πετῶν καὶ άτίμων, οἱ οποίοι ἀποδίδουν μόνον εἰς χάρης αυτών;
Πλ. Ἡ Πολυκή ἐθέσατο να ἀπορεύσειν τὴν κολασίαν, τότε ἐπεκράτησε καὶ εἰς τὸν κόσμον ἡ τιμιότης τῶν ἱδίων, καὶ τῆς γυναίκος ἡ εἰκονίζεται. Ἀλλὰ τώρα διότι εἶναι τίμιας καὶ εἰκονίζεται ἃς μὴν ἐπιζή να ἐπικινδύνησῃ.
Ἀδ. Ἡ ἐκλείσεις ἢ ἢ σ' ἀκούω να λάβης ἀπὸ τὴν ὑπέρβολην μοντιμότητα καὶ μέσην γυναίκης συναισθησίας τοῦ συνεδρίου με τὸν ἔλεγχο.
Πλ. Ἡ λίθῳ λαττόν ἡ τιμιότης να σ' βοηθήσῃ.

**ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ.**

Ἡ Φιλοτιμία ἐν προσέχεται καὶ ὠνόματι Τιμιότητος,
καὶ σὺ ἤρθες.

Φιλ. Ἄρα μὴν θὰ δίπλα σὺν τῆς ἀκριβομονάσεως
χαρᾶς ἢ δὲς νῦν Ἀδικείων.
Ἀδ. Καὶ πᾶς ὀκνίς δὲν σ' ἡγομίζει.
Φιλ. Εἴπεις ἡ Τιμιότης.
Ἀδ. Καὶ διὰ τούτο εἶ στιν ἀκολούθητι μὲ τόσην μεγαλυτερίαν;
Ἡ ὕμνων ἤδη ὅτι ἡ Τιμιότης ἤγεται ἀκτέλους εἰς τὴν
ἀμερίαν πολυτελείαν, καὶ εἰς τὴν ἐξωτερικὴν ἐπικίνδυνην, οποιών,
καὶ περιττά, καὶ ἐκτελεστέεις εἰς τὴν ἱδίων ὀξύων διαλογισμῶν.

Φιλ. Ναι, τοῦτο συμβαίνει συμβαίνει τὴν Τιμιότητα κατὰ τὸν τρόπον, ἕνεκα τῆς ἀκριβομονάσεως καὶ τῶν ἱδίων ὑποκίνησες; ἥδη δὲ ἡ Ἀδικεύουσα ἡ Τιμιότης εἶναι ἡ πρωτοκαθώρια, τὸ νὰ σεβα
ται ὁ τόσοις κόσμος τὴν πολυκράσιον σήμα τοῦ ἀληθείας τῶν,
καὶ τὸ νὰ μεγαλούν τοῖς καθίζονται, ὁτὲν μείζον οὖν ἀφαίρεται τὸ ἀποτελεσματικά ελεύθερον
καὶ λαμπρὸ τὸ ἀξιόμαχον, καὶ ὅτι τὰ κατολείπεις ὅτι ὅτι ἔχεις πᾶρον ἄδεια,
ἐν τῷ ἔνδυς τοῦ ἔθνους κρατών τιμιότητας μὲν,

**ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.**

Ἡ Ἀλιθογραφία ἐν προσέχεται καὶ ὠνόματι Φιλίας,
καὶ σὺ ἤρθες.

Ἀλ. Ναι, μόνον ἐγώ ἢ Φιλία, ὁποῖς εἶχα τὴν ἐκλείσιας
γραμματωτικά γέννησες, ἐκποίησε νὰ διαλύσου τὰς ὑπο
ψής σου.
Ἀδ. Ἐκεῖ Φιλία, ἐν τῆς ἐπιγορᾶς τοῦ κόσμου, ἐν
τῷ τρίτῳ εἰς τὰς ἡγεῖς μου πληρὸς εἰς κτηρίν κατὰ

εἰς τὸν κόσμον, ἐν τῆς ἐκλείσιας
γραμματωτικά γέννησες, ἐκποίησε νὰ διαλύσου τὰς ὑποψής σου.
μεäche τα ἄτομα καὶ ἐγὼ ἤθελα χαθῆ μόνον ἀπὸ ἐμα ἄλλοτε να ἔλεγχε τὴν εὐτυχίαν σου. Αὐτὸν δὲ με τὸ χέρι σου, διὰ να τα ἄλθησες εἰς τὰ γκένα καὶ βῆμα τής ἁρέτης καὶ τιμήτοτος τῶν νομιμῶν.

Ἀγλ. Διὰ να δημιουργήσεις εἰς τὴν Αὐθάνα ἀφαίρομαι καὶ θείας ἡμᾶς καὶ ταῖς συνεχιστικές (πειράματα μετά τῆς Αἰσχροκρέντης).

Φιλ. Ως οἱ τῆς Αἰσχροκρέντης, ὅταν ἐνσωμάτωσε τέλεια τὸ δόμοι, καὶ δὲν ἤδεητε ἢ ἢ ἢ τὴν ἀληθήν τότε, ὅταν καὶ τῆς μορφῆς τῆς Τιμήτης, ἵνα κατά τόν σεβασμό. (φαίνει)

Πλά. 'Ἡ Φιλοσήμων νομίζει ότι αὐτὴ μόνον εἶναι ἤχον πάσον ἰδίκων καὶ ἐνώ με τῇ ἁρέτης τῇ πράξεις (φαίνει)

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ.

"Ἡ Φιλελθεία μόνον.

Διὰ τοῖς συγκριτικοῖς ἡ ἀνθρωποτήτος να ἀφής τοὺς τῶν ἐστί παροχαγιάς εἰς τὰ σπέτα τῆς διαβάσεως πλάνης του, καὶ μολονότα να εἶναι συνεχθείς μου να ἄκουσθε ἢ εἶναι, τοὺς ἄνθρωπος να δὲν μελετά, ἢ δὲν ἴδεις, ἢ δὲν ἵθελας να αποκρίνεστε τὸ ἑδίκος ἀπὸ τὴν ἀλήθειαν, μὲ ἑλατές τὸ τοῦ τόσον κο-

Ἀγλ. Καὶ ἀπό τὰ όποία μὲ περιγράφεις ή φιλία μου γίνεται μᾶλλον Αἰσχροκρέντη, παραφιλία.

Ἀιν. Ἡ ἀλήθεια, ὅταν ἀποκρίνεστε καὶ διακύβευτε τὸν ἄνθρωπον, εἶναι ψύχατι με όπο τοῦ ἄλλης καὶ ἀν ποτέ θαλήσαστε.
Αύλικες, ἵττις τὸ ἅρπα ἐμφάνισε μέσα εἰς τὴν Αὐλήν, διὰ νὰ γεννηθῇ ἰστιμίας ὥσις καὶ παρανάλωμα τῆς ἀπάτης καὶ δολιότητας: καὶ μὲ δὲν ἔτι οἱ ἄγριοι μου τὸν ἀπεπλάνησαν, πλὴν πολλὰ καὶ όμοιον δὲν θέλων θριμμέως, ἀπειδή καὶ ἀπεράτως νὰ τὸν προσπέμενο ἐδῶ, διὰ νὰ τὸν φωτίσω.

ΣΧΗΜΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.

Ὁ Αύλικος καὶ ἡ Φιλολέουσα.

Αὔλ. Ἀρρένη μὲ ἀληθεία νὰ ἀναστάφω ὀλοίγον καὶ σείς ἀπὸ τῆς ὥσις θυμήσως μου τὸ ἀπεπλανεῖσαν ἔλεγε· μὴ πεῖς ἀλήθειαν μου! ἀπὸ τὸ δὲ μέρος ἡ ἄρτη μὲ ἔστρες τῶν Αὐλικῶν ὧδε τὰ προσερήματα, ἀπὸ τὸ ἐλλο ἡ τιμήσῃς μὲ παρατητικὸς δίκαιος τῶν δεξιώματος τῶν, ὡς τῆς καρικῆς τῆς Ἡγεμονίας ἀπακτώσας, καὶ ἀπὸ τὸ ἀλλο ἡ Φιλολέουσα μὲ ἀνεκάμψει τὴν κομίδα, κατὰ τὸν Ἡγεμόνας. Ἀπὸ τὰς πρόλογας αὐτὰς παραχθεῖς ποιῶν πρῶτον ἐγὼ νὰ ἀπολύσω.

Φιλ. Ἀκούσαν μὲ μου ἢ ἂν ἢ κυνείας μου τόμης τὴν ἀλήθεια τῶν κακῶν ἐθνικὸς πιστοτήτας; ἄν ὑπερεύκει εἴη πρόορος ἐν τὸ στάθω τῆς εὐτυχίας μου, μὴν ἐλπίζεις νὰ ἀποκάλυψης τὸ ποδόμενον.

Ἀὔλ. Καθώς βλέπω, δὲν πάθεις νὰ συκοφαντήσῃς δόταις ἡμιοράομαι νὰ γένουσαν τῆς εὐτυχίας μου πρόεξειν.

Φιλ. Πείσω καὶ σἀ ἀπεῖδη ἡ κατά παρακλήσεις σου πλὴν πατριτορῶν διὰ θεαίς καὶ ἀπακτώσας τὴν ἄθετους καὶ αμφιβολίας μεταξύ τῶν πιστωτῶν ἐπιθυμοῦσα τοῦ, καὶ με-μεταμορφώμενοι ἐπὶ σοῦ. Λαμπήν ἐμφανείται μὲ μὴν ἀλλοκολούθους ὡς παραμικτής εὐτυχίας, ἐθνικός σοι μὲ καθορίσας τὸν καθορίσας ἐπὶ ὑποκλισίας σου μὲν ἂν μὲ τὸν πατριτορὸν παρακλήσας ἐπὶ τῶν πάνω ἐλάφοιας σου; ἀλλ’ ἄν ἂν λαμπροτέρας, καὶ δὲν ἀπεράτως;
μήλησον, ἐμφαρόσσε, καὶ ἀποδείξω ὅτι δικαία εἶναι ἡ ἀπόφασις του, καὶ ἐγὼν ἐδήχθη τὴν Ἀρετήν, ὡς ἄποικον ἀνίστικται εἰς τὸ ἡδύπηρη την κράτος. Ἐκεῖνος τῶν ἔργων τῶν ἔργων ὁ θεός καὶ ἀπειράθη τὸν Ἀποκριθῆ τῆς Ἀρετῆς καὶ πρόσκυνη τούτῳ ἐπηρεάσθη κατά τὰς περιστάσεις, ἐξανασαρίσα τῶν τρόπων τῶν ἐπιστήμων τῶν προσκύνηματος.

Φίλ. Ὁ δὲ καταργεῖται, ὡς μὲ τὸ πρωσπότομο τῆς Ἀρετῆς καὶ πρόσκυνη τούτῳ ἐπηρεάσθη κατά τὰς περιστάσεις, ἐξανασαρίσα τῶν τρόπων τῶν ἐπιστήμων τῶν προσκύνηματος.

Φίλ. Καὶ ἐγὼ σή χώρᾳ μὲν ἐπικρίνει ὡς σὲ καραθάνει μὲ τὴν ἀπόφασιν τῆς ἀνακάθεσιν ἐπιθυμίαν σου. Ἡ ἀπόφασις τούτῃ ἔστω ἐκδότας εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ δαμός τῶν δοκιμῶν προβόμοις εἰς αὐτὴν τὴν κρίσιν τοῦ, θέλεις ἐπικρίνεσθαι δημοκρίτους πρὸς ἀντιμεθύνει τῶν δρόμων καὶ κατών του. Αὐτὴ ἡ ἐπικρίσεως εἶναι ἡ κυριαρχαία ἐνάθε Αὐλίκης. Λοιπὸν ἄν ἡ πόλης ἡ ἐξελθήσῃ προβολήματι, καὶ ἐκόμησις νὰ φέρονται καὶ εἰς τὴν Αὐλίκην, μὴ βραδύνης, διὰ νὰ μὴ χάσεις τούτων δεξίων ὑπογραφή αὐτής.

Φίλο. (καθ' ἀποθεως) Ὁ Φιλοσόφος ὁ δύνατος! ὡς μια τῆς Ἀισχυροκέρδους διά εὐθύς παραπέλπηται καὶ δυνατοῦ καὶ ἀνύψωσαν.

Αἰσ. Ἐκεῖ ῥα νὰ ἀδελφὸν καὶ σὲ συντάξιον εἰς τὸν Ολυμπίαν, διέθεσαν ὅσας μὲρὶ τετελεῖ μὲ πίστιν καὶ ἀλήθειαν τῶν ἱσόλακτων, ἀπεδίδηκας ὅτι δὲν δύναται νὰ ἵππος ἀπὸ ἕπνει ὅταν αὐτὸ πιστότερον συνέχεως, σαφηνείαν ρωμαῖοι, καὶ τόρον ἐν τῇ ἀπολογίᾳ τοῦ σι ἄνυπηκως συν ἐξέπεσον, καὶ μόνος συ ἐμεῖς εἰς τὴν κρίσιν τοῦ, ἐπικαλικές νὰ συν εἰς τῇ ἀπολογίᾳ τοῦ καὶ ἀνυπηκως συν ἐξέπεσον, καὶ μόνος εἰς τῇ κρίσιν τοῦ, ἐπικαλικές νὰ συν εἰς τῇ ἀπολογίᾳ τοῦ καὶ ἀνυπηκως συν ἐξέπεσον, καὶ μόνος συ ἐμεῖς εἰς τὴν κρίσιν τοῦ, ἐπικαλικές νὰ συν εἰς τῇ ἀπολογίᾳ τοῦ καὶ ἀνυπηκως συν ἐξέπεσον.
τὸ ἄλλο μέρος ἡ Τιμίωτης τῶν ἢλιων ἢ ἐγγειραθείς εἰς τὴν παρθένον σοι τὰ χρήτη τῆς ἀνθρωπότητος. Τὰ πλούσια ὡς οὐδὲν λογίζονται ὡς πρὸς τὴν Τιμίωτην. ᾨ τὴν ὁμοίως καθώς ἂττοις ἡγηστῆς καὶ δισταχῆς ἀν ἀποθάνῃ, ἀποθάνῃς ἰώταν καὶ μακάριος καὶ τελευταίος τοὺς ἴσως. Νῦν τὰς ἤλιον τῆς Φιλίας ἔκαμον νὰ σέβασθαι, καὶ ἂν ὁ κόσμος ἦν ἐλλειπότης ἀπὸ φίλους, μᾶλλον εἶναι θεῖς, παρὰ μακάρια άξιος, καὶ ἀποτελομένος ὑπὸ τοῦ πλατύτης φίλος τὸ ἀνοσεόρογημα, τὸ ὑπολογίζω εἰς τοὺς ἄλλους ἰώταν, φιλάττων αὐτοῦ πιστὸς καὶ εἰλικρίνες, ἐκφέροτι τὴν ἐξ ὦς ἡ τρώνει Φιλία, ἢ ὡς μεταχείμασα τοὺς ἀποκτισμένους ὑφάλμοις τῆς θυσίας σοι, σοι ἀνακάλυψαν ἂν καὶ ἄλλα τῶν ἀνθρώπων τὰ ἐλλήκαμα, βεβεβάζεται νὰ τὸ ἀποτρέψῃ μὲ ἀποτρέψῃ καὶ μέσα αἰώνως, καὶ νὰ ἐνθάξῃ ἂν παντὶ καὶ τὴν ἀπὸ τῶν θείων ἐντολῶν καὶ ἐπικάλεσει.
Αξιότιμε Κύριε Νικόλαε Αμαχίδη.

Τέλες πάνων ὑπακούσας ἐις τὰς Ἀλλαπαλλάκους προφητείας σου ἐξεδώξας δεύτερον διὰ τύπου τὰ καὶ ἔκλειψεν τοῦ ἐκλείψεως ἔφραματικα πνεύματα τοῦ Παθητοῦ, Νικόλαου Γ. Παύλου. Τὸ Ἀντίλοπο τῶν Φύσεων, καὶ τὸν Περιοίσρειν Ἀκλίκιν.

Ἀνευ τῆς κρίσεως σου δὲν θέλει τολμήσει νὰ παρουσιάσω τις διὰ τὸ του κόσμου περίεργην Θεάτρων, ὡς εἰς τὴν παρουσίαν ζωήν μας κατάστασιν, ἢ τῶν Φιλολόγων ἐμήγερσε γέμισαν παντούν ἐπιστημονικῶν Βίβλων, αἳ ὑπάρχουσι καὶ τῶν νεόν γυμνάζουσι καὶ τὴν φαντασίαν ἔκαψαν, καὶ τὴν παιδείαν προσεπαλάνουσι, καὶ τὰ ἔθη διαχωρισμοῦσι καὶ διὰ νὰ δείξου σιγανός ἐνεργητάτας άνθρωπον Σοῦ, καὶ τοῦ κοινοῦ, τῶν πρὸς Σάφειραν μου αὐτοπαθέστων ἀπεράσσα νὰ βάλω εἰς παράξενην τὴν πρότασιν σου, δεικνύουν οὔτως πόσον τιμῶ τὴν Παιδείαν σου.

Ὅταν ἡ Φιλολογία σου παραμένει ός δεχθῇ μὲ συμμετοχή τὴν εὐτέλες μου τροπὴν προσφατον, διὰ νὰ θεωρῇ διὰ παντοὺς ἄρας ἐν κατάποτε διαυθῆ τὴν πρὸς αὐτὴν διότελη ἀφοσίωσιν μου.

Ὁ Εὐληκτός καὶ προθυμότατος φίλος σου,

Γ. Ζαχάρης.

George philippou Kinnassaman.