The Holy Bible: Greek (Modern) Translation
by
Anonymous
<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Title:</strong></th>
<th>The Holy Bible: Greek (Modern) Translation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>URL:</strong></td>
<td><a href="http://www.ccel.org/ccel/bible/gkmod.html">http://www.ccel.org/ccel/bible/gkmod.html</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Author(s):</strong></td>
<td>Anonymous</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Publisher:</strong></td>
<td>Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Description:</strong></td>
<td>This Bible translation was converted automatically from data files made available by the Unbound Bible project. Book names, introductions, titles, paragraphs, and the like were not available, so standard English names have been used. Therefore this file would benefit from additional work by someone who has access to a print edition.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Source:</strong></td>
<td>The Unbound Bible</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Language:</strong></td>
<td>Greek</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Rights:</strong></td>
<td>Public Domain</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Date Created:</strong></td>
<td>2002-12-31</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CCEL Subjects:</strong></td>
<td>All; Bible</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Table of Contents

*About This Book* ........................................... p. ii
Title Page ................................................. p. 1
Old Testament .............................................. p. 2
  Genesis .................................................. p. 2
    Genesis 1 ............................................. p. 2
    Genesis 2 ............................................. p. 3
    Genesis 3 ............................................. p. 4
    Genesis 4 ............................................. p. 5
    Genesis 5 ............................................. p. 6
    Genesis 6 ............................................. p. 7
    Genesis 7 ............................................. p. 8
    Genesis 8 ............................................. p. 9
    Genesis 9 ............................................. p. 10
    Genesis 10 ............................................ p. 11
    Genesis 11 ............................................ p. 12
    Genesis 12 ............................................ p. 14
    Genesis 13 ............................................ p. 14
    Genesis 14 ............................................ p. 15
    Genesis 15 ............................................ p. 16
    Genesis 16 ............................................ p. 17
    Genesis 17 ............................................ p. 18
    Genesis 18 ............................................ p. 19
    Genesis 19 ............................................ p. 21
    Genesis 20 ............................................ p. 22
    Genesis 21 ............................................ p. 23
    Genesis 22 ............................................ p. 24
    Genesis 23 ............................................ p. 26
    Genesis 24 ............................................ p. 26
    Genesis 25 ............................................ p. 29
    Genesis 26 ............................................ p. 31
    Genesis 27 ............................................ p. 32
    Genesis 28 ............................................ p. 34
    Genesis 29 ............................................ p. 35
    Genesis 30 ............................................ p. 37
    Genesis 31 ............................................ p. 38
<table>
<thead>
<tr>
<th>Book</th>
<th>Pages</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Leviticus 20</td>
<td>p. 150</td>
</tr>
<tr>
<td>Leviticus 21</td>
<td>p. 152</td>
</tr>
<tr>
<td>Leviticus 22</td>
<td>p. 153</td>
</tr>
<tr>
<td>Leviticus 23</td>
<td>p. 154</td>
</tr>
<tr>
<td>Leviticus 24</td>
<td>p. 156</td>
</tr>
<tr>
<td>Leviticus 25</td>
<td>p. 157</td>
</tr>
<tr>
<td>Leviticus 26</td>
<td>p. 160</td>
</tr>
<tr>
<td>Leviticus 27</td>
<td>p. 162</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 1</td>
<td>p. 163</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 2</td>
<td>p. 166</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 3</td>
<td>p. 167</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 4</td>
<td>p. 169</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 5</td>
<td>p. 171</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 6</td>
<td>p. 173</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 7</td>
<td>p. 174</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 8</td>
<td>p. 177</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 9</td>
<td>p. 179</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 10</td>
<td>p. 180</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 11</td>
<td>p. 181</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 12</td>
<td>p. 183</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 13</td>
<td>p. 183</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 14</td>
<td>p. 185</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 15</td>
<td>p. 187</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 16</td>
<td>p. 188</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 17</td>
<td>p. 191</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 18</td>
<td>p. 191</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 19</td>
<td>p. 193</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 20</td>
<td>p. 194</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 21</td>
<td>p. 196</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 22</td>
<td>p. 197</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 23</td>
<td>p. 199</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 24</td>
<td>p. 200</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 25</td>
<td>p. 202</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 26</td>
<td>p. 202</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 27</td>
<td>p. 205</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 28</td>
<td>p. 206</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 29</td>
<td>p. 207</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 30</td>
<td>p. 209</td>
</tr>
<tr>
<td>Numbers 31</td>
<td>p. 210</td>
</tr>
</tbody>
</table>
The Holy Bible: Greek (Modern) Translation

Joshua. ................................................................. p. 266
Joshua 1. .............................................................. p. 266
Joshua 2. .............................................................. p. 268
Joshua 3. .............................................................. p. 269
Joshua 4. .............................................................. p. 270
Joshua 5. .............................................................. p. 271
Joshua 6. .............................................................. p. 272
Joshua 7. .............................................................. p. 273
Joshua 8. .............................................................. p. 275
Joshua 9. .............................................................. p. 277
Joshua 10. ............................................................ p. 278
Joshua 11. ............................................................ p. 281
Joshua 12. ............................................................ p. 282
Joshua 13. ............................................................ p. 283
Joshua 14. ............................................................ p. 284
Joshua 15. ............................................................ p. 285
Joshua 16. ............................................................ p. 287
Joshua 17. ............................................................ p. 288
Joshua 18. ............................................................ p. 289
Joshua 19. ............................................................ p. 290
Joshua 20. ............................................................ p. 292
Joshua 21. ............................................................ p. 292
Joshua 22. ............................................................ p. 294
Joshua 23. ............................................................ p. 296
Joshua 24. ............................................................ p. 297
Judges. ................................................................. p. 299
Judges 1. .............................................................. p. 299
Judges 2. .............................................................. p. 301
Judges 3. .............................................................. p. 302
Judges 4. .............................................................. p. 303
Judges 5. .............................................................. p. 305
Judges 6. .............................................................. p. 306
Judges 7. .............................................................. p. 308
Judges 8. .............................................................. p. 310
Judges 9. .............................................................. p. 311
Judges 10. ........................................................... p. 314
Judges 11. ........................................................... p. 315
Judges 12. ........................................................... p. 317
Judges 13. ........................................................... p. 318
Judges 14. ........................................................... p. 319
<table>
<thead>
<tr>
<th>Book</th>
<th>Pages</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Judges 15</td>
<td>p. 320</td>
</tr>
<tr>
<td>Judges 16</td>
<td>p. 321</td>
</tr>
<tr>
<td>Judges 17</td>
<td>p. 323</td>
</tr>
<tr>
<td>Judges 18</td>
<td>p. 324</td>
</tr>
<tr>
<td>Judges 19</td>
<td>p. 325</td>
</tr>
<tr>
<td>Judges 20</td>
<td>p. 327</td>
</tr>
<tr>
<td>Judges 21</td>
<td>p. 329</td>
</tr>
<tr>
<td>Ruth</td>
<td>p. 331</td>
</tr>
<tr>
<td>Ruth 1</td>
<td>p. 331</td>
</tr>
<tr>
<td>Ruth 2</td>
<td>p. 332</td>
</tr>
<tr>
<td>Ruth 3</td>
<td>p. 333</td>
</tr>
<tr>
<td>Ruth 4</td>
<td>p. 334</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel</td>
<td>p. 335</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 1</td>
<td>p. 335</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 2</td>
<td>p. 337</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 3</td>
<td>p. 338</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 4</td>
<td>p. 339</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 5</td>
<td>p. 341</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 6</td>
<td>p. 341</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 7</td>
<td>p. 343</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 8</td>
<td>p. 343</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 9</td>
<td>p. 344</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 10</td>
<td>p. 346</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 11</td>
<td>p. 347</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 12</td>
<td>p. 348</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 13</td>
<td>p. 350</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 14</td>
<td>p. 351</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 15</td>
<td>p. 354</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 16</td>
<td>p. 355</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 17</td>
<td>p. 356</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 18</td>
<td>p. 359</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 19</td>
<td>p. 361</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 20</td>
<td>p. 362</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 21</td>
<td>p. 364</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 22</td>
<td>p. 365</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 23</td>
<td>p. 366</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 24</td>
<td>p. 368</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 25</td>
<td>p. 369</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 26</td>
<td>p. 372</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 27</td>
<td>p. 373</td>
</tr>
<tr>
<td>Chapter</td>
<td>Page</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 28</td>
<td>p. 374</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 29</td>
<td>p. 375</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 30</td>
<td>p. 376</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Samuel 31</td>
<td>p. 378</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 1</td>
<td>p. 378</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 2</td>
<td>p. 380</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 3</td>
<td>p. 381</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 4</td>
<td>p. 383</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 5</td>
<td>p. 384</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 6</td>
<td>p. 385</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 7</td>
<td>p. 386</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 8</td>
<td>p. 388</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 9</td>
<td>p. 389</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 10</td>
<td>p. 389</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 11</td>
<td>p. 390</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 12</td>
<td>p. 392</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 13</td>
<td>p. 393</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 14</td>
<td>p. 395</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 15</td>
<td>p. 397</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 16</td>
<td>p. 399</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 17</td>
<td>p. 400</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 18</td>
<td>p. 402</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 19</td>
<td>p. 404</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 20</td>
<td>p. 406</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 21</td>
<td>p. 408</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 22</td>
<td>p. 409</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 23</td>
<td>p. 411</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Samuel 24</td>
<td>p. 412</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Kings 1</td>
<td>p. 413</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Kings 2</td>
<td>p. 413</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Kings 3</td>
<td>p. 416</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Kings 4</td>
<td>p. 418</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Kings 5</td>
<td>p. 420</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Kings 6</td>
<td>p. 421</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Kings 7</td>
<td>p. 422</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Kings 8</td>
<td>p. 424</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Kings 9</td>
<td>p. 426</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Kings 10</td>
<td>p. 430</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Kings 11</td>
<td>p. 431</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 495</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 497</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 498</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 499</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 500</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 503</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 504</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 505</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 507</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 507</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 509</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 511</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 511</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 512</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 513</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 515</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 516</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 517</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 518</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 519</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 520</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 521</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 522</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 523</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 525</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 526</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 527</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Chronicles</td>
<td>p. 529</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Chronicles</td>
<td>p. 530</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Chronicles</td>
<td>p. 530</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Chronicles</td>
<td>p. 531</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Chronicles</td>
<td>p. 532</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Chronicles</td>
<td>p. 533</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Chronicles</td>
<td>p. 534</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Chronicles</td>
<td>p. 535</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Chronicles</td>
<td>p. 537</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Chronicles</td>
<td>p. 539</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Chronicles</td>
<td>p. 540</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Chronicles</td>
<td>p. 541</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Chronicles</td>
<td>p. 542</td>
</tr>
<tr>
<td>Book</td>
<td>Pages</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>Nehemiah 4</td>
<td>p. 592</td>
</tr>
<tr>
<td>Nehemiah 5</td>
<td>p. 593</td>
</tr>
<tr>
<td>Nehemiah 6</td>
<td>p. 595</td>
</tr>
<tr>
<td>Nehemiah 7</td>
<td>p. 596</td>
</tr>
<tr>
<td>Nehemiah 8</td>
<td>p. 597</td>
</tr>
<tr>
<td>Nehemiah 9</td>
<td>p. 598</td>
</tr>
<tr>
<td>Nehemiah 10</td>
<td>p. 601</td>
</tr>
<tr>
<td>Nehemiah 11</td>
<td>p. 602</td>
</tr>
<tr>
<td>Nehemiah 12</td>
<td>p. 603</td>
</tr>
<tr>
<td>Nehemiah 13</td>
<td>p. 605</td>
</tr>
<tr>
<td>Esther</td>
<td>p. 607</td>
</tr>
<tr>
<td>Esther 1</td>
<td>p. 607</td>
</tr>
<tr>
<td>Esther 2</td>
<td>p. 608</td>
</tr>
<tr>
<td>Esther 3</td>
<td>p. 609</td>
</tr>
<tr>
<td>Esther 4</td>
<td>p. 611</td>
</tr>
<tr>
<td>Esther 5</td>
<td>p. 612</td>
</tr>
<tr>
<td>Esther 6</td>
<td>p. 612</td>
</tr>
<tr>
<td>Esther 7</td>
<td>p. 613</td>
</tr>
<tr>
<td>Esther 8</td>
<td>p. 614</td>
</tr>
<tr>
<td>Esther 9</td>
<td>p. 615</td>
</tr>
<tr>
<td>Esther 10</td>
<td>p. 617</td>
</tr>
<tr>
<td>Job</td>
<td>p. 617</td>
</tr>
<tr>
<td>Job 1</td>
<td>p. 617</td>
</tr>
<tr>
<td>Job 2</td>
<td>p. 618</td>
</tr>
<tr>
<td>Job 3</td>
<td>p. 619</td>
</tr>
<tr>
<td>Job 4</td>
<td>p. 620</td>
</tr>
<tr>
<td>Job 5</td>
<td>p. 621</td>
</tr>
<tr>
<td>Job 6</td>
<td>p. 621</td>
</tr>
<tr>
<td>Job 7</td>
<td>p. 622</td>
</tr>
<tr>
<td>Job 8</td>
<td>p. 623</td>
</tr>
<tr>
<td>Job 9</td>
<td>p. 624</td>
</tr>
<tr>
<td>Job 10</td>
<td>p. 625</td>
</tr>
<tr>
<td>Job 11</td>
<td>p. 625</td>
</tr>
<tr>
<td>Job 12</td>
<td>p. 626</td>
</tr>
<tr>
<td>Job 13</td>
<td>p. 627</td>
</tr>
<tr>
<td>Job 14</td>
<td>p. 628</td>
</tr>
<tr>
<td>Job 15</td>
<td>p. 628</td>
</tr>
<tr>
<td>Job 16</td>
<td>p. 629</td>
</tr>
<tr>
<td>Job 17</td>
<td>p. 630</td>
</tr>
<tr>
<td>Job 18</td>
<td>p. 631</td>
</tr>
<tr>
<td>Job</td>
<td>Page</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>631</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>632</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>633</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>634</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>635</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>636</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>636</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>637</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>637</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>638</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>639</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>639</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>640</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>642</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>642</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>643</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>644</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>644</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>645</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>646</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>647</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>648</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>649</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>650</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalms</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 1</td>
<td>651</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 2</td>
<td>651</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 3</td>
<td>652</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 4</td>
<td>652</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 5</td>
<td>652</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 6</td>
<td>653</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 7</td>
<td>653</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 8</td>
<td>654</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 9</td>
<td>654</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 10</td>
<td>655</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 11</td>
<td>656</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 12</td>
<td>656</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 13</td>
<td>656</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 14</td>
<td>657</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 15</td>
<td>658</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm</td>
<td>Page</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 16</td>
<td>p. 658</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 17</td>
<td>p. 658</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 18</td>
<td>p. 659</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 19</td>
<td>p. 661</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 20</td>
<td>p. 661</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 21</td>
<td>p. 662</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 22</td>
<td>p. 662</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 23</td>
<td>p. 663</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 24</td>
<td>p. 663</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 25</td>
<td>p. 664</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 26</td>
<td>p. 664</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 27</td>
<td>p. 665</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 28</td>
<td>p. 666</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 29</td>
<td>p. 666</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 30</td>
<td>p. 666</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 31</td>
<td>p. 667</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 32</td>
<td>p. 668</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 33</td>
<td>p. 668</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 34</td>
<td>p. 669</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 35</td>
<td>p. 670</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 36</td>
<td>p. 671</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 37</td>
<td>p. 671</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 38</td>
<td>p. 672</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 39</td>
<td>p. 673</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 40</td>
<td>p. 674</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 41</td>
<td>p. 674</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 42</td>
<td>p. 675</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 43</td>
<td>p. 675</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 44</td>
<td>p. 676</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 45</td>
<td>p. 677</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 46</td>
<td>p. 677</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 47</td>
<td>p. 678</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 48</td>
<td>p. 678</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 49</td>
<td>p. 679</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 50</td>
<td>p. 679</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 51</td>
<td>p. 680</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 52</td>
<td>p. 681</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 53</td>
<td>p. 681</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 54</td>
<td>p. 681</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 55</td>
<td>p. 682</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Psalm 56. ................................................................. p. 683
Psalm 57. ................................................................. p. 683
Psalm 58. ................................................................. p. 684
Psalm 59. ................................................................. p. 684
Psalm 60. ................................................................. p. 685
Psalm 61. ................................................................. p. 685
Psalm 62. ................................................................. p. 686
Psalm 63. ................................................................. p. 686
Psalm 64. ................................................................. p. 687
Psalm 65. ................................................................. p. 687
Psalm 66. ................................................................. p. 688
Psalm 67. ................................................................. p. 688
Psalm 68. ................................................................. p. 688
Psalm 69. ................................................................. p. 690
Psalm 70. ................................................................. p. 691
Psalm 71. ................................................................. p. 691
Psalm 72. ................................................................. p. 692
Psalm 73. ................................................................. p. 693
Psalm 74. ................................................................. p. 694
Psalm 75. ................................................................. p. 694
Psalm 76. ................................................................. p. 695
Psalm 77. ................................................................. p. 695
Psalm 78. ................................................................. p. 696
Psalm 79. ................................................................. p. 698
Psalm 80. ................................................................. p. 699
Psalm 81. ................................................................. p. 699
Psalm 82. ................................................................. p. 700
Psalm 83. ................................................................. p. 700
Psalm 84. ................................................................. p. 701
Psalm 85. ................................................................. p. 701
Psalm 86. ................................................................. p. 702
Psalm 87. ................................................................. p. 702
Psalm 88. ................................................................. p. 703
Psalm 89. ................................................................. p. 703
Psalm 90. ................................................................. p. 705
Psalm 91. ................................................................. p. 706
Psalm 92. ................................................................. p. 706
Psalm 93. ................................................................. p. 707
Psalm 94. ................................................................. p. 707
Psalm 95. ................................................................. p. 708
<table>
<thead>
<tr>
<th>Psalm</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>96</td>
<td>708</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>709</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>709</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>709</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>710</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>710</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>710</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>711</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>712</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>713</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>714</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>716</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>717</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>717</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>718</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>719</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>719</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>719</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>720</td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>720</td>
</tr>
<tr>
<td>116</td>
<td>721</td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td>721</td>
</tr>
<tr>
<td>118</td>
<td>721</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>722</td>
</tr>
<tr>
<td>120</td>
<td>726</td>
</tr>
<tr>
<td>121</td>
<td>726</td>
</tr>
<tr>
<td>122</td>
<td>727</td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>727</td>
</tr>
<tr>
<td>124</td>
<td>727</td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>728</td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>728</td>
</tr>
<tr>
<td>127</td>
<td>728</td>
</tr>
<tr>
<td>128</td>
<td>728</td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td>729</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>729</td>
</tr>
<tr>
<td>131</td>
<td>730</td>
</tr>
<tr>
<td>132</td>
<td>730</td>
</tr>
<tr>
<td>133</td>
<td>730</td>
</tr>
<tr>
<td>134</td>
<td>731</td>
</tr>
<tr>
<td>135</td>
<td>731</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 136</td>
<td>p. 731</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 137</td>
<td>p. 732</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 138</td>
<td>p. 733</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 139</td>
<td>p. 733</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 140</td>
<td>p. 734</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 141</td>
<td>p. 734</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 142</td>
<td>p. 735</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 143</td>
<td>p. 735</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 144</td>
<td>p. 736</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 145</td>
<td>p. 736</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 146</td>
<td>p. 737</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 147</td>
<td>p. 737</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 148</td>
<td>p. 738</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 149</td>
<td>p. 738</td>
</tr>
<tr>
<td>Psalm 150</td>
<td>p. 739</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs</td>
<td>p. 739</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 1</td>
<td>p. 739</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 2</td>
<td>p. 740</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 3</td>
<td>p. 741</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 4</td>
<td>p. 742</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 5</td>
<td>p. 743</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 6</td>
<td>p. 743</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 7</td>
<td>p. 744</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 8</td>
<td>p. 745</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 9</td>
<td>p. 746</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 10</td>
<td>p. 747</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 11</td>
<td>p. 748</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 12</td>
<td>p. 749</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 13</td>
<td>p. 749</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 14</td>
<td>p. 750</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 15</td>
<td>p. 751</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 16</td>
<td>p. 752</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 17</td>
<td>p. 753</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 18</td>
<td>p. 754</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 19</td>
<td>p. 755</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 20</td>
<td>p. 756</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 21</td>
<td>p. 757</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 22</td>
<td>p. 758</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 23</td>
<td>p. 759</td>
</tr>
<tr>
<td>Proverbs 24</td>
<td>p. 760</td>
</tr>
<tr>
<td>Chapter</td>
<td>Page</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>Isaiah 51</td>
<td>p. 832</td>
</tr>
<tr>
<td>Isaiah 52</td>
<td>p. 834</td>
</tr>
<tr>
<td>Isaiah 53</td>
<td>p. 834</td>
</tr>
<tr>
<td>Isaiah 54</td>
<td>p. 835</td>
</tr>
<tr>
<td>Isaiah 55</td>
<td>p. 836</td>
</tr>
<tr>
<td>Isaiah 56</td>
<td>p. 837</td>
</tr>
<tr>
<td>Isaiah 57</td>
<td>p. 837</td>
</tr>
<tr>
<td>Isaiah 58</td>
<td>p. 838</td>
</tr>
<tr>
<td>Isaiah 59</td>
<td>p. 839</td>
</tr>
<tr>
<td>Isaiah 60</td>
<td>p. 840</td>
</tr>
<tr>
<td>Isaiah 61</td>
<td>p. 842</td>
</tr>
<tr>
<td>Isaiah 62</td>
<td>p. 842</td>
</tr>
<tr>
<td>Isaiah 63</td>
<td>p. 843</td>
</tr>
<tr>
<td>Isaiah 64</td>
<td>p. 844</td>
</tr>
<tr>
<td>Isaiah 65</td>
<td>p. 845</td>
</tr>
<tr>
<td>Isaiah 66</td>
<td>p. 846</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah</td>
<td>p. 847</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 1</td>
<td>p. 847</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 2</td>
<td>p. 848</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 3</td>
<td>p. 850</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 4</td>
<td>p. 851</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 5</td>
<td>p. 853</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 6</td>
<td>p. 854</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 7</td>
<td>p. 855</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 8</td>
<td>p. 857</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 9</td>
<td>p. 858</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 10</td>
<td>p. 859</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 11</td>
<td>p. 861</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 12</td>
<td>p. 862</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 13</td>
<td>p. 863</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 14</td>
<td>p. 864</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 15</td>
<td>p. 865</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 16</td>
<td>p. 866</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 17</td>
<td>p. 868</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 18</td>
<td>p. 869</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 19</td>
<td>p. 870</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 20</td>
<td>p. 871</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 21</td>
<td>p. 872</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 22</td>
<td>p. 873</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah 23</td>
<td>p. 874</td>
</tr>
<tr>
<td>Jeremiah</td>
<td>Page</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>p. 876</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>p. 877</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>p. 879</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>p. 880</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>p. 882</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>p. 883</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>p. 884</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>p. 886</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>p. 888</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>p. 890</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>p. 892</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>p. 893</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>p. 894</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>p. 896</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>p. 897</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>p. 899</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>p. 900</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>p. 901</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>p. 902</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>p. 903</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>p. 904</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>p. 906</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>p. 907</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>p. 908</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>p. 908</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>p. 910</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>p. 912</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>p. 915</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>p. 918</td>
</tr>
<tr>
<td>Lamentations</td>
<td>p. 920</td>
</tr>
<tr>
<td>Lamentations 1.</td>
<td>p. 920</td>
</tr>
<tr>
<td>Lamentations 2.</td>
<td>p. 921</td>
</tr>
<tr>
<td>Lamentations 3.</td>
<td>p. 922</td>
</tr>
<tr>
<td>Lamentations 4.</td>
<td>p. 924</td>
</tr>
<tr>
<td>Lamentations 5.</td>
<td>p. 925</td>
</tr>
<tr>
<td>Ezekiel</td>
<td>p. 926</td>
</tr>
<tr>
<td>Ezekiel 1.</td>
<td>p. 926</td>
</tr>
<tr>
<td>Ezekiel 2.</td>
<td>p. 927</td>
</tr>
<tr>
<td>Ezekiel 3.</td>
<td>p. 927</td>
</tr>
<tr>
<td>Ezekiel 4.</td>
<td>p. 929</td>
</tr>
<tr>
<td>Book</td>
<td>Pages</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>Ezekiel 45</td>
<td>p. 985</td>
</tr>
<tr>
<td>Ezekiel 46</td>
<td>p. 986</td>
</tr>
<tr>
<td>Ezekiel 47</td>
<td>p. 988</td>
</tr>
<tr>
<td>Ezekiel 48</td>
<td>p. 989</td>
</tr>
<tr>
<td>Daniel 1</td>
<td>p. 991</td>
</tr>
<tr>
<td>Daniel 2</td>
<td>p. 992</td>
</tr>
<tr>
<td>Daniel 3</td>
<td>p. 995</td>
</tr>
<tr>
<td>Daniel 4</td>
<td>p. 996</td>
</tr>
<tr>
<td>Daniel 5</td>
<td>p. 999</td>
</tr>
<tr>
<td>Daniel 6</td>
<td>p. 1000</td>
</tr>
<tr>
<td>Daniel 7</td>
<td>p. 1002</td>
</tr>
<tr>
<td>Daniel 8</td>
<td>p. 1004</td>
</tr>
<tr>
<td>Daniel 9</td>
<td>p. 1005</td>
</tr>
<tr>
<td>Daniel 10</td>
<td>p. 1007</td>
</tr>
<tr>
<td>Daniel 11</td>
<td>p. 1008</td>
</tr>
<tr>
<td>Daniel 12</td>
<td>p. 1010</td>
</tr>
<tr>
<td>Hosea 1</td>
<td>p. 1011</td>
</tr>
<tr>
<td>Hosea 2</td>
<td>p. 1012</td>
</tr>
<tr>
<td>Hosea 3</td>
<td>p. 1013</td>
</tr>
<tr>
<td>Hosea 4</td>
<td>p. 1013</td>
</tr>
<tr>
<td>Hosea 5</td>
<td>p. 1014</td>
</tr>
<tr>
<td>Hosea 6</td>
<td>p. 1015</td>
</tr>
<tr>
<td>Hosea 7</td>
<td>p. 1015</td>
</tr>
<tr>
<td>Hosea 8</td>
<td>p. 1016</td>
</tr>
<tr>
<td>Hosea 9</td>
<td>p. 1017</td>
</tr>
<tr>
<td>Hosea 10</td>
<td>p. 1018</td>
</tr>
<tr>
<td>Hosea 11</td>
<td>p. 1018</td>
</tr>
<tr>
<td>Hosea 12</td>
<td>p. 1019</td>
</tr>
<tr>
<td>Hosea 13</td>
<td>p. 1020</td>
</tr>
<tr>
<td>Hosea 14</td>
<td>p. 1020</td>
</tr>
<tr>
<td>Joel 1</td>
<td>p. 1021</td>
</tr>
<tr>
<td>Joel 2</td>
<td>p. 1022</td>
</tr>
<tr>
<td>Joel 3</td>
<td>p. 1023</td>
</tr>
<tr>
<td>Amos 1</td>
<td>p. 1024</td>
</tr>
<tr>
<td>Amos 2</td>
<td>p. 1025</td>
</tr>
<tr>
<td>Amos 3</td>
<td>p. 1026</td>
</tr>
<tr>
<td>Book</td>
<td>Pages</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>Amos 4</td>
<td>p. 1027</td>
</tr>
<tr>
<td>Amos 5</td>
<td>p. 1028</td>
</tr>
<tr>
<td>Amos 6</td>
<td>p. 1029</td>
</tr>
<tr>
<td>Amos 7</td>
<td>p. 1029</td>
</tr>
<tr>
<td>Amos 8</td>
<td>p. 1030</td>
</tr>
<tr>
<td>Amos 9</td>
<td>p. 1031</td>
</tr>
<tr>
<td>Obadiah 1</td>
<td>p. 1032</td>
</tr>
<tr>
<td>Jonah 1</td>
<td>p. 1033</td>
</tr>
<tr>
<td>Jonah 2</td>
<td>p. 1034</td>
</tr>
<tr>
<td>Jonah 3</td>
<td>p. 1034</td>
</tr>
<tr>
<td>Jonah 4</td>
<td>p. 1035</td>
</tr>
<tr>
<td>Micah 1</td>
<td>p. 1036</td>
</tr>
<tr>
<td>Micah 2</td>
<td>p. 1036</td>
</tr>
<tr>
<td>Micah 3</td>
<td>p. 1037</td>
</tr>
<tr>
<td>Micah 4</td>
<td>p. 1038</td>
</tr>
<tr>
<td>Micah 5</td>
<td>p. 1039</td>
</tr>
<tr>
<td>Micah 6</td>
<td>p. 1039</td>
</tr>
<tr>
<td>Micah 7</td>
<td>p. 1040</td>
</tr>
<tr>
<td>Nahum 1</td>
<td>p. 1041</td>
</tr>
<tr>
<td>Nahum 2</td>
<td>p. 1042</td>
</tr>
<tr>
<td>Nahum 3</td>
<td>p. 1043</td>
</tr>
<tr>
<td>Habakkuk 1</td>
<td>p. 1044</td>
</tr>
<tr>
<td>Habakkuk 2</td>
<td>p. 1044</td>
</tr>
<tr>
<td>Habakkuk 3</td>
<td>p. 1045</td>
</tr>
<tr>
<td>Zephaniah 1</td>
<td>p. 1046</td>
</tr>
<tr>
<td>Zephaniah 2</td>
<td>p. 1047</td>
</tr>
<tr>
<td>Zephaniah 3</td>
<td>p. 1048</td>
</tr>
<tr>
<td>Haggai 1</td>
<td>p. 1049</td>
</tr>
<tr>
<td>Haggai 2</td>
<td>p. 1050</td>
</tr>
<tr>
<td>Zechariah 1</td>
<td>p. 1051</td>
</tr>
<tr>
<td>Zechariah 2</td>
<td>p. 1052</td>
</tr>
<tr>
<td>Zechariah 3</td>
<td>p. 1053</td>
</tr>
<tr>
<td>Book</td>
<td>Pages</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>Matthew 23</td>
<td>p. 1098</td>
</tr>
<tr>
<td>Matthew 24</td>
<td>p. 1099</td>
</tr>
<tr>
<td>Matthew 25</td>
<td>p. 1100</td>
</tr>
<tr>
<td>Matthew 26</td>
<td>p. 1101</td>
</tr>
<tr>
<td>Matthew 27</td>
<td>p. 1103</td>
</tr>
<tr>
<td>Matthew 28</td>
<td>p. 1104</td>
</tr>
<tr>
<td>Mark 1</td>
<td>p. 1108</td>
</tr>
<tr>
<td>Mark 2</td>
<td>p. 1109</td>
</tr>
<tr>
<td>Mark 3</td>
<td>p. 1110</td>
</tr>
<tr>
<td>Mark 4</td>
<td>p. 1111</td>
</tr>
<tr>
<td>Mark 5</td>
<td>p. 1112</td>
</tr>
<tr>
<td>Mark 6</td>
<td>p. 1114</td>
</tr>
<tr>
<td>Mark 7</td>
<td>p. 1115</td>
</tr>
<tr>
<td>Mark 8</td>
<td>p. 1117</td>
</tr>
<tr>
<td>Mark 9</td>
<td>p. 1119</td>
</tr>
<tr>
<td>Mark 10</td>
<td>p. 1120</td>
</tr>
<tr>
<td>Mark 11</td>
<td>p. 1122</td>
</tr>
<tr>
<td>Mark 12</td>
<td>p. 1124</td>
</tr>
<tr>
<td>Mark 13</td>
<td>p. 1125</td>
</tr>
<tr>
<td>Mark 14</td>
<td>p. 1127</td>
</tr>
<tr>
<td>Mark 15</td>
<td>p. 1128</td>
</tr>
<tr>
<td>Mark 16</td>
<td>p. 1131</td>
</tr>
<tr>
<td>Luke 1</td>
<td>p. 1132</td>
</tr>
<tr>
<td>Luke 2</td>
<td>p. 1133</td>
</tr>
<tr>
<td>Luke 3</td>
<td>p. 1133</td>
</tr>
<tr>
<td>Luke 4</td>
<td>p. 1136</td>
</tr>
<tr>
<td>Luke 5</td>
<td>p. 1137</td>
</tr>
<tr>
<td>Luke 6</td>
<td>p. 1139</td>
</tr>
<tr>
<td>Luke 7</td>
<td>p. 1140</td>
</tr>
<tr>
<td>Luke 8</td>
<td>p. 1142</td>
</tr>
<tr>
<td>Luke 9</td>
<td>p. 1144</td>
</tr>
<tr>
<td>Luke 10</td>
<td>p. 1146</td>
</tr>
<tr>
<td>Luke 11</td>
<td>p. 1148</td>
</tr>
<tr>
<td>Luke 12</td>
<td>p. 1150</td>
</tr>
<tr>
<td>Luke 13</td>
<td>p. 1152</td>
</tr>
<tr>
<td>Luke 14</td>
<td>p. 1154</td>
</tr>
<tr>
<td>Luke 15</td>
<td>p. 1156</td>
</tr>
<tr>
<td>Luke 16</td>
<td>p. 1158</td>
</tr>
<tr>
<td>Luke 17</td>
<td>p. 1159</td>
</tr>
<tr>
<td>Luke 18</td>
<td>p. 1160</td>
</tr>
<tr>
<td>Book</td>
<td>Pages</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 10</td>
<td>p. 1220</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 11</td>
<td>p. 1221</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 12</td>
<td>p. 1223</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 13</td>
<td>p. 1224</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 14</td>
<td>p. 1226</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 15</td>
<td>p. 1227</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 16</td>
<td>p. 1228</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 17</td>
<td>p. 1230</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 18</td>
<td>p. 1232</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 19</td>
<td>p. 1233</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 20</td>
<td>p. 1234</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 21</td>
<td>p. 1236</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 22</td>
<td>p. 1238</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 23</td>
<td>p. 1239</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 24</td>
<td>p. 1240</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 25</td>
<td>p. 1242</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 26</td>
<td>p. 1243</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 27</td>
<td>p. 1244</td>
</tr>
<tr>
<td>Acts 28</td>
<td>p. 1246</td>
</tr>
<tr>
<td>Romans</td>
<td>p. 1247</td>
</tr>
<tr>
<td>Romans 1</td>
<td>p. 1247</td>
</tr>
<tr>
<td>Romans 2</td>
<td>p. 1249</td>
</tr>
<tr>
<td>Romans 3</td>
<td>p. 1250</td>
</tr>
<tr>
<td>Romans 4</td>
<td>p. 1251</td>
</tr>
<tr>
<td>Romans 5</td>
<td>p. 1252</td>
</tr>
<tr>
<td>Romans 6</td>
<td>p. 1253</td>
</tr>
<tr>
<td>Romans 7</td>
<td>p. 1254</td>
</tr>
<tr>
<td>Romans 8</td>
<td>p. 1255</td>
</tr>
<tr>
<td>Romans 9</td>
<td>p. 1256</td>
</tr>
<tr>
<td>Romans 10</td>
<td>p. 1257</td>
</tr>
<tr>
<td>Romans 11</td>
<td>p. 1258</td>
</tr>
<tr>
<td>Romans 12</td>
<td>p. 1259</td>
</tr>
<tr>
<td>Romans 13</td>
<td>p. 1260</td>
</tr>
<tr>
<td>Romans 14</td>
<td>p. 1261</td>
</tr>
<tr>
<td>Romans 15</td>
<td>p. 1262</td>
</tr>
<tr>
<td>Romans 16</td>
<td>p. 1263</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Corinthians</td>
<td>p. 1264</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Corinthians 1</td>
<td>p. 1264</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Corinthians 2</td>
<td>p. 1265</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Corinthians 3</td>
<td>p. 1266</td>
</tr>
<tr>
<td>Book</td>
<td>Chapter</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Corinthians</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Corinthians</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Corinthians</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Corinthians</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Corinthians</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Corinthians</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Corinthians</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Corinthians</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Corinthians</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Corinthians</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Corinthians</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Corinthians</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Corinthians</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Corinthians</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Corinthians</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Corinthians</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Corinthians</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Corinthians</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Corinthians</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Corinthians</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Corinthians</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Corinthians</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Corinthians</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Corinthians</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Corinthians</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Corinthians</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Galatians</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Galatians</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Galatians</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Galatians</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Galatians</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Galatians</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Ephesians</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ephesians</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ephesians</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Ephesians</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Ephesians</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Book</td>
<td>Pages</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Jude</td>
<td>p. 1355</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation</td>
<td>p. 1356</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 1</td>
<td>p. 1356</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 2</td>
<td>p. 1357</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 3</td>
<td>p. 1359</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 4</td>
<td>p. 1360</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 5</td>
<td>p. 1361</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 6</td>
<td>p. 1361</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 7</td>
<td>p. 1362</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 8</td>
<td>p. 1363</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 9</td>
<td>p. 1364</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 10</td>
<td>p. 1365</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 11</td>
<td>p. 1365</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 12</td>
<td>p. 1366</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 13</td>
<td>p. 1367</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 14</td>
<td>p. 1368</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 15</td>
<td>p. 1369</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 16</td>
<td>p. 1370</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 17</td>
<td>p. 1371</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 18</td>
<td>p. 1372</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 19</td>
<td>p. 1373</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 20</td>
<td>p. 1374</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 21</td>
<td>p. 1375</td>
</tr>
<tr>
<td>Revelation 22</td>
<td>p. 1376</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Εν αρχη εποιησεν ο Θεος τον ουρανον και την γην. Η δε γη ητο αμορφος και ερημος· και σκοτος επι του προσωπου της αβυσσου. Και πνευμα Θεου εφερετο επι της επιφανειας των υδατων. Και ειπεν ο Θεος, Γενηθητω φως· και εγεινε φως· και διεχωρισεν ο Θεος το φως απο του σκοτους· και εκαλεσεν ο Θεος το φως, Ημεραν· το δε σκοτος εκαλεσε, Νυκτα. Και εγεινεν εσπερα και εγεινε πρωι, ημερα πρωτη. Και ειπεν ο Θεος, Γενηθητω στερεωμα αναμεσον των υδατων, και ας διαχωριζη υδατα απο υδατων. Και εκαλεσεν ο Θεος το στερεωμα, και διεχωρισε τα υδατα τα υποκατωθεν του στερεωματος απο των υδατων των επανωθεν του στερεωματος. Και εγεινεν εσπερα. Και εκαλεσεν ο Θεος το στερεωμα, Ουρανον. Και εγεινεν εσπερα και εγεινε πρωι, ημερα δευτερα. Και ειπεν ο Θεος, Ας συναχθωσι τα υδατα τα υποκατω του ουρανου εις τοπον ενα, και ας φανη η ξηρα. Και εγεινεν εσπερα και εγεινε πρωι, ημερα τριτη. Και ειπεν ο Θεος, Ας βλαστηση η γη χλωρον χορτον, χορτον καμνοντα σπορον, και δενδρον καρπιμον καρπον κατα το ειδος αυτου, του οποιου το σπερμα να ηναι εν αυτω επι της γης. Και εγεινεν εσπερα και εγεινε πρωι, ημερα τεταρτη. Και ειπεν ο Θεος, Ας γεινωσι φωστηρες εν τω στερεωματι του ουρανου, δια να διαχωριζωσι την ημεραν απο της νυκτος· και ας ηναι δια σημεια και καιρους και ενιαυτους. Και εθεσεν αυτους ο Θεος εν τω στερεωματι του ουρανου, δια να φεγγωσιν επι της γης, και να εξουσιαζωσιν επι της ημερας και επι της νυκτος και να διαχωριζωσι το φως απο του σκοτους. Και ειδεν ο Θεος οτι ητο καλον. Και εγεινεν εσπερα και εγεινε πρωι, ημερα πεμπτη. Και ειπεν ο Θεος τους δυο φωστηρας τους μεγαλους, τον φωστηρα τον μεγαν δια να εξουσιαζη επι της ημερας, και τον φωστηρα τον μικρον δια να εξουσιαζη επι της νυκτος· και εστησεν αυτους ο Θεος εν τω στερεωματι του ουρανου, δια να φεγγωσιν επι της γης.
Θεος, Ας γεννηση η γη ζωα εμψυχα κατα το ειδος αυτων, κτηνη και ερπετα και ζωα της γης κατα το ειδος αυτων· και εγεινεν ουτω.

Και εκαμεν ο Θεος τα ζωα της γης κατα το ειδος αυτων, και τα κτηνη κατα το ειδος αυτων, και παν ερπετον της γης κατα το ειδος αυτου. Και ειδεν ο Θεος οτι ητο καλον.

Και ειπεν ο Θεος, Ας καμωμεν ανθρωπον κατ' εικονα ημων, καθ' ομοιωσιν ημων· και εξουσιαζη επι των ιχθυων της θαλασσης και επι των πετεινων του ουρανου και επι παν ερπετον, αρσεν και θηλυ εποιησεν αυτους· και ευλογησεν αυτους ο Θεος· και ειπε προς αυτους ο Θεος, Αυξανεσθε και πληθυνεσθε και γεμισατε την γην και κυριευσατε αυτην, και εξουσιαζετε επι των ιχθυων της θαλασσης και επι παντος ζωου κινουμενου επι της γης.

Και εποιησεν ο Θεος τον ανθρωπον κατ' εικονα εαυτου· κατ' εικονα Θεου εποιησεν αυτον· αρσεν και θηλυ εποιησεν αυτους· και ειδεν ο Θεος παντα οσα εποιησε· και ιδου, ησαν καλα λιαν. Και εγεινεν εσπερα και εγεινε πρωι, ημερα εκτη·
το ονομα του ποταμου του τριτου, Τιγρις· ουτος ειναι ο Ευφρατης. Και ελαβε Κυριος ο Θεος τον ανθρωπον και εθεσεν αυτον εν τω παραδεισω της Εδεμ δια να εργαζηται αυτον και να φυλαττη αυτον. Προσεταξε δε Κυριος ο Θεος εις τον Αδαμ λεγων, Απο παντος δενδρου του παραδεισου ελευθερως θελεις τρωγει, απο δε του κινητου της γνωσεως του καλου και του κακου δεν θελεις φαγει απ' αυτου· διοτι καθ' ην ημεραν φαγης απ' αυτου, θελεις εξαπαντος αποθανει. Και ειπε Κυριος ο Θεος, Δεν ειναι καλον να ηναι ο ανθρωπος μονος· θελω καμει εις αυτον βοηθον ομοιον με αυτον. Επλασε δε Κυριος ο Θεος εκ της γης παντα τα ζωα του αγρου και παντα τα πετεινα του ουρανου, και εφερεν αυτα προς τον Αδαμ, δια να ιδη πως να ονομαση αυτα· και ο, τι ονομα ηθελε δωσει ο Αδαμ εις παν εαυτου, τουτο να ηναι το ονομα αυτου. Και εδωκεν ο Αδαμ ονοματα εις παντα τα κτηνη και εις τα πτηνα του ουρανου και εις παντα τα ζωα του αγρου· εις δε τον Αδαμ δεν ευρισκετο βοηθος ομοιος με αυτον. Και επεβαλε Κυριος ο Θεος εκστασιν επι τον Αδαμ, και εκοιμηθη· και ελαβε μιαν εκ των πλευρων αυτου και εκλεισε με σαρκα τον τοπον αυτης. Και κατεσκευασε Κυριος ο Θεος την πλευραν, την οποιαν ελαβεν απο του Αδαμ, εις γυναικα και εφερεν αυτην προς τον Αδαμ. Και ειπεν ο Αδαμ, Τουτο ειναι τωρα οστουν εκ των οστεων μου και σαρξ εκ της σαρκος μου· αυτη θελει ονομασθη ανδρις, διοτι εκ του ανδρος αυτη εληφθη. Δια τουτο θελει αφησει ο ανθρωπος τον πατερα αυτου και την μητερα αυτου, και θελει προσκολληθη εις την γυναικα αυτου· και θελουσιν εισθαι οι δυο εις σαρκα μιαν. Δεν ησαν δε και οι δυο γυμνοι, ο Αδαμ και η γυνη αυτου, και δεν ησχυνοντο.

Chapter 3

Ο δε οφις ητο το φρονιμωτερον παντων των ζωων του αγρου, τα οποια εκαμε Κυριος ο Θεος· και ειπεν ο οφις προς την γυναικα, Τω οντι ειπεν ο Θεος, Μη φαγητε απο παντος δενδρου του παραδεισου; Και ειπεν η γυνη προς τον οφιν, Δεν θελετε βεβαιως αποθανει αλλ' εξευρει ο Θεος, οτι καθ' ην ημεραν φαγητε απ' αυτου, θελουσιν ανοιχθη οι οφθαλμοι σας, και θελετε εισθαι ως θεοι, γνωριζοντες το καλον και το κακον. Και ειδεν η γυνη, οτι το δενδρον ητο καλον εις βρωσιν, και οτι ητο αρεστον εις τους οφθαλμους, και επιθυμητον το δενδρον ως διδον γνωσιν· και λαβουσα εκ του καρπου αυτου, εφαγε· και εδωκε και εις τον ανδρα αυτης μεθ' εαυτης, και αυτος εφαγε. Και θελει προσκολληθη εις την γυναικα αυτου· και θελουσιν εισθαι οι δυο εις σαρκα μιαν. Ησαν δε και οι δυο γυμνοι, ο Αδαμ και η γυνη αυτου, και δεν ησχυνοντο.
και εκρυφθην. 11·Και ειπε προς αυτον ο Θεος, Τις εφανερωσεν εις σε σε οτι εισαι γυμνος; Μηπως εφαγες απο του δενδρου, απο του οποιου προσεταξα εις σε να μη φαγης; 12·Και ειπεν ο Αδαμ, Η γυνη την οποιαν ο Θεος πασας τας ημερας της ζωης σου απο του οποιου προσεταξα εις σε να μη φαγης; και εφαγον. 13·Και ειπε Κυριος ο Θεος προς την γυναικα, Τις εφανερωσεν εις σε οτι εισαι γυμνος; Μηπως εφαγες απο του δενδρου, απο του οποιου προσεταξα εις σε να μη φαγης;

12·Και ειπεν ο Αδαμ, Η γυνη την οποιαν εδωκας να ηναι μετ' εμου, αυτη μοι εδωκεν απο του δενδρου, και εφαγον.

13·Και ειπε Κυριος ο Θεος προς την γυναικα, Τις εφανερωσεν εις σε οτι εισαι γυμνος; Μηπως εφαγες απο του δενδρου, απο του οποιου προσεταξα εις σε να μη φαγης;

14·Και ειπε Κυριος ο Θεος προς την γυναικα, Τις εφανερωσεν εις σε οτι εισαι γυμνος; Μηπως εφαγες απο του δενδρου, απο του οποιου προσεταξα εις σε να μη φαγης;

15·και εχθραν θελω στησει αναμεσον σου και της γυναικος, και αναμεσον του σπερματος σου και του σπερματος αυτης· αυτο θελει σου συντριψει την κεφαλην, και συ θελεις κεντησει την πτερναν αυτου.

16·Προς δε την γυναικα ειπε, Θελω υπερπληθυνει τας λυπας σου και τους πονους της κυοφοριας σου· με λυπας θελεις γεννα τεκνα· και προς τον ανδρα σου θελει εισθανει επι το προσωπο σου, και αυτος θελει σε εξουσιαζει.

17·Προς δε τον Αδαμ ειπεν, Επειδη υπηκουσας εις τον λογον της γυναικος σου, και εφαγες απο του δενδρου, απο του οποιου προσεταξα εις σε λεγον, Μη φαγης απ' αυτου, κατηραμενη να ηναι η γη εξ αιτιας σου· με λυπας θελεις τρωγει τους καρπους αυτης πασας τας ημερας της ζωης σου.

18·και ακανθας και τριβολους θελει βλαστανει εις σε· και θελεις τρωγει τον χορτον του αγρου·

19·εν τω ιδρωτι του προσωπου σου θελεις τρωγει τον αρτον σου, εωςου επιστρεψης εις την γη, εκ της οποιας εληφθης· επειδη γη εισαι, και εις γην θελεις επιστρεψει.

20·Και εκαλεσεν ο Αδαμ το ονομα της γυναικος αυτου, Ευαν· διοτι αυτη ητο μητηρ παντων των ζωντων.

21·Και εκαμε Κυριος ο Θεος εις τον Αδαμ και εις την γυναικα αυτου χιτωνας δερματινους, και ενεδυσεν αυτους.

22·Και ειπε Κυριος ο Θεος, Ιδου, εγεινεν ο Αδαμ ως εις εξ ημων, εις το γινωσκειν το καλον και το κακον· και τωρα μηπως εκτεινη την χειρα αυτου, και λαβη και απο του ξυλου της ζωης, και φαγη, και ζηση αιωνιως·

23·Οθεν Κυριος ο Θεος εξαπεστειλεν αυτον εκ του παραδεισου της Εδεμ, δια να εργαζηται την γην εκ της οποιας εληφθη.

24·Και εξεδιωξε τον Αδαμ· και κατα ανατολας του παραδεισου της Εδεμ εθεσε τα Χερουβειμ, και την ρομφαιαν την φλογινην, δια να φυλαττωσι την οδον του ξυλου της ζωης.

Chapter 4

1·Ο δε Αδαμ εγνωρισεν Ευαν την γυναικα αυτου· και συνελαβε, και εγεννησε τον Καιν· και ειπεν, Απεκτησα ανθρωπον δια του Κυριου. 2·Και προσετι εγεννησε τον αδελφον αυτου τον Αβελ. Και ητο ο Αβελ ποιμην προβατων, ο δε Καιν ητο γεωργος. 3·Και ειπε Κυριος ο Θεος, Ιδου, εγεινεν ο Αδαμ ως εις εξ ημων, εις το γινωσκειν το καλον και το κακον· και τωρα μηπως εκτεινη την χειρα αυτου, και λαβη και απο του ξυλου της ζωης, και φαγη, και ζηση αιωνιως· 4·Οθεν Κυριος ο Θεος εξαπεστειλεν αυτον εκ του παραδεισου της Εδεμ, δια να εργαζηται την γην εκ της οποιας εληφθη.
Αλλ’ εις σε θελει εισθαί τη επιθυμία αυτου, και συ θελεις εξουσιαζει επ’ αυτου. Και ειπεν ο Καιν προς Αβελ τον αδελφον αυτου, Ας υπαγωμεν εις την πεδιαδα· και ενω ησαν εν τη πεδιαδι, σηκωθεις ο Καιν κατα του αδελφου αυτου Αβελ εφονευσεν αυτον. 

Και ειπεν ο Καιν προς Αβελ τον αδελφον αυτου, Ας υπαγωμεν εις την πεδιαδα· και ενω ησαν εν τη πεδιαδι, σηκωθεις ο Καιν κατα του αδελφου αυτου Αβελ εφονευσεν αυτον. Και ειπεν ο Καιν προς Αβελ τον αδελφον αυτου, Ας υπαγωμεν εις την πεδιαδα· και ενω ησαν εν τη πεδιαδι, σηκωθεις ο Καιν κατα του αδελφου αυτου Αβελ εφονευσεν αυτον. 

Και ειπε Κυριος προς τον Καιν, Που ειναι Αβελ ο αδελφος σου; Ο δε ειπε, Δεν εξευρω· μη φυλαξ του αδελφου μου ειμαι εγω; 

Και ειπεν ο Θεος, Τι εκαμες; η φωνη του αιματος του αδελφου σου βοα προς εμε εκ της γης· και ειπεν ο Θεος, Τι εκαμες; η φωνη του αιματος του αδελφου σου βοα προς εμε εκ της γης· και τωρα επικαταρατος να ησαι απο της γης, ητις ηνοιξε το στομα αυτης δια να δεχθη το αιμα του αδελφου σου εκ της χειρος σου· 

οταν εργαζησαι την γην, δεν θελει εις το εξης σοι δωσει τον καρπον αυτης· πλανητης και φυγας θελει εισθαι επι της γης. 

Και ειπεν ο Καιν προς τον Κυριον, Η αμαρτια μου ειναι μεγαλητερα παρ’ ωστε να συγχωρηθη· ιδου, με διωκεις σημερον απο προσωπου της γης, και απο του προσωπου σου θελω κρυφθη, και θελω εισθαι πλανητης και φυγας επι της γης· 

Ειπε δε προς αυτον ο Κυριος, δια τουτο, πας οστις φονευση τον Καιν, επταπλασιως θελει τιμωρηθη. Και εβαλεν ο Κυριος σημειον εις τον Καιν, δια να μη φονευση αυτον πας οστις ευρη αυτον. 

Εγνωρισε δε ο Καιν την γυναικα αυτου, και συνελαβε, και εγεννησε τον Ενωχ· εκτισε δε πολιν, και εκαλεσε το ονομα της πολεως κατα το ονομα του υιου αυτου, Ενωχ. 

Εγεννηθη δε εις τον Ενωχ ο Ιραδ· και Ιραδ εγεννησε τον Μεχουιαηλ· και Μεχουιαηλ εγεννησε τον Μεθουσαηλ· και Μεθουσαηλ εγεννησε τον Λαμεχ. 

Και ελαβεν εις εαυτον ο Λαμεχ δυο γυναικας· το ονομα της μιας, Αδα, και το ονομα της αλλης, Σιλλα. Και εγεννησεν η Αδα τον Ιαβαλ· ουτος ητο πατηρ των κατοικουντων εν σκηναις και τρεφοντων κτηνη. 

Και το ονομα του αδελφου αυτου ητο Ιουβαλ· ουτος ητο πατηρ παντων των παιζοντων κιθαραν και αυλον. 

Η Σιλλα δε και αυτη εγεννησε τον Θουβαλ-καιν, χαλκεα παντος εργαλειου χαλκου και αδελφη δε του Θουβαλ-καιν ητο η Νααμα. 

Και ειπεν ο Λαμεχ προς τας γυναικας εαυτου, Αδα και Σιλλα, Ακουσατε την φωνην μου· γυναικες του Λαμεχ, ακροασθητε τους λογους μου· επειδη ανδρα εφονευσα εις πληγην μου· και νεον εις μαστιγα μου· διοτι ο μεν Καιν επταπλασιως θελει εκδικηθη· ο δε Λαμεχ εβδομηκοντας επτα.

Για την εμφάνιση των ανθρώπων, ο Άδαμ θεάσθηκε κατά την εικονα Θεου. Και ευλογησεν αυτους και εκαλεσε το ονομα αυτων Αδαμ, καθ’ ην ημεραν εποιησεν αυτους. 

Εζησε δε ο Άδαμ εκατον τριακοντα ετη, και εγεννησεν υιον κατα την ομοιωσιν αυτου, κατα την εικονα αυτου, και εκαλεσε το υιον αυτου Σηθ. Τοτε εγεινεν αρχη να ονομαζονται με το ονομα του Κυριου.
καὶ εγεννησεν υιους καὶ θυγατέρας· ὅλος ἐνοικήσας τριακοντα ετη· καὶ ἀπέθανε. ὅταν ἐξήρωσεν ο Σηθ αὐτὸν πεντε ἐτη, καὶ εγεννησε τον Ενως. ὅταν ἐξήρωσεν ο Σηθ αὐτὸν πεντε ἐτη, καὶ εγεννησεν υιους καὶ θυγατέρας· ὅταν ἐξήρωσεν ο Σηθ αὐτὸν πεντε ἐτη, καὶ εγεννησεν υιους καὶ θυγατέρας. ὅταν ἐξήρωσεν ο Σηθ αὐτὸν πεντε ἐτη, καὶ εγεννησεν υιους καὶ θυγατέρας. ὅταν ἐξήρωσεν ο Σηθ αὐτὸν πεντε ἐτη, καὶ εγεννησεν υιους καὶ θυγατέρας. ὅταν ἐξήρωσεν ο Σηθ αὐτὸν πεντε ἐτη, καὶ εγεννησεν υιους καὶ θυγατέρας. ὅταν ἐξήρωσεν ο Σηθ αὐτὸν πεντε ἐτη, καὶ εγεννησεν υιους καὶ θυγατέρας. ὅταν ἐξήρωσεν ο Σηθ αὐτὸν πεντε ἐτη, καὶ εγεννησεν υιους καὶ θυγατέρας. ὅταν ἐξήρωσεν ο Σηθ αὐτὸν πεντε ἐτη, καὶ εγεννησεν υιους καὶ θυγατέρας. ὅταν ἐξήρωσεν ο Σηθ αὐτὸν πεντε ἐτη, καὶ εγεννησεν υιους καὶ θυγατέρας. ὅταν ἐξήρωσεν ο Σηθ αὐτὸν πεντε ἐτη, καὶ εγεννησεν υιους καὶ θυγατέρας. ὅταν ἐξήρωσεν ο Σηθ αὐτὸν πεντε ἐτη, καὶ εγεννησεν υιους καὶ θυγατέρας. ὅταν ἐξήρωσεν ο Σηθ αὐτὸν πεντε ἐτη, καὶ εγεννησεν υιους καὶ θυγατέρας. ὅταν ἐξήρωσεν ο Σηθ αὐτὸν πεντε ἐτη, καὶ εγεννησεν υιους καὶ θυγατέρας. ᾿Ο λαμεχ ἐξήρωσεν τον Νωκ αὐτοῦ ἐπετης, καὶ εγεννησεν υιον· καὶ ἐκαλεσε το ονομα αυτου Νωκ, λεγων, οὕτως θελει ανακουφισείν ανθρωπων απο του εργου αυτων, και απο του μοχθου των χειρων αυτων, εκ αιτιας της γης την οποιαν κατηρασθη κυριος. ούτως εκαλεσε τον Νωκ αὐτου την ηλικιαν πεντακοσιων ετων, και εγεννησεν ο Νωκ τον Σημ, τον Χαμ, και τον Ιαφεθ.

Chapter 6

1 Καὶ οτε ἤρχοντο ἀνθρωποι να πληθυνωνται επι του προσωπου της γης, και θυγατερες εγεννησαν εις αυτους, 2 διοντες οι νεοι του Θεου τας θυγατερας των ανθρωπων, οτι ησαν ωραιαι, ελαβον εις εαυτους γυναικας εκ πασων οσας εκλεξαν. 3 Καὶ ειπε Κυριος, Δεν θελει καταμεινει παντοτε το πνευμα μου μετα του ανθρωπου, διοτι ειναι σαρξ· αι ημεραι αυτου θελουσιν εισθαι ακομη εκατον εικοσι ετη· 4 Κατεγεινας τας ημερας ησαν οι γυναικες επι της γης, και ετη, υστερον,
αφού οι υιοί του Θεού εισήλθον εις τας θυγατέρας των ανθρώπων, καὶ αυταὶ ετεκνοποιήσαν εἰς αὐτοὺς· εκεῖνοι ἦσαν οἱ δυνατοὶ, οἱ ἐκπαλαι ἀνδρεῖς ονομαστοὶ. 5Καὶ εἰδεν ο Κυριος ετι επληθυνετο ἡ κακια του ανθρωπου επι της γης, και παντες οι σκοποι των διαλογισμων της καρδιας αυτου ἦσαν μονον κακια πασας τας ημερας. 6Και μετεμεληθη ο Κυριος οτι εποιησε τον ανθρωπον επι της γης, και ελυπηθη εν τη καρδια αυτου. 7Και ειπεν ο Κυριος, Θελω εξαλειψει τον ανθρωπον, τον οποιον εποιησεν εις αυτους, απο προσωπου της γης· απο ανθρωπου εως κτηνους, εως ερπετου, και εως πτηνου του ουρανου· επειδη μετεμεληθην οτι εποιησα αυτους. 8Ο δε Νωε ευρε χαριν ενωπιον Κυριου.

9Αυτη ειναι η γενεαλογια του Νωε. Ο Νωε οτι Δικαιος, τελειος μεταξυ των συγχρονων αυτου· μετα του Θεου περιεπατησεν ο Νωε.

10Και εγεννησεν ο Νωε τρεις υιους, τον Σημ, τον Χαμ και τον Ιαφεθ.

11Διεφθαρη δε η γη ενωπιον του Θεου, και ενεπλησθη η γη αδικιας. 12Και ειδεν ο Θεος την γην, και ιδου, ητο διεφθαρμενη· διοτι πασα σαρξ ειχε διαφθειρει την οδον αυτης επι της γης. 13Και ειπεν ο Θεος προς τον Νωε, Το τελος πασης σαρκος ηλθεν ενωπιον μου, διοτι η γη ενεπλησθη αδικιας απ' αυτων· και ιδου, θελω εξολοθρευσει αυτους και την γην. 14Και ουτω θελεις καμει αυτην· το μεν μηκος της κιβωτου θελει εισθαι τριακοσιων πηχων, το δε πλατος αυτης πεντηκοντα πηχων, και το υψος αυτης τριακοντα πηχων. 15Στεγην θελεις καμει εις την κιβωτον, και εις πηχην θελεις τελειωσει αυτην ανωθεν· και την θυραν της κιβωτου θελεις βαλει εκ πλαγιων· κατωγαια, διωροφα, και τριωροφα θελεις καμει αυτην. 16Εγω δε, ιδου, εγω επιφερω τον κατακλυσμον των υδατων επι της γης, δια να εξολοθρευσω πασαν σαρκα, εχουσαν εν εαυτη πνευμα ζωης υποκατω του ουρανου· παν ο, τι ειναι επι της γης, θελει αποθανει. 17Και θελω στησει την διαθηκην μου προς σε· και θελεις εισελθει εις την κιβωτον, συ, και οι υιοι σου, και η γυνη σου, και αι γυναικες των υιων σου μετα σου. 18Απο των πτηνων κατα το ειδος αυτων, και απο των κτηνων κατα το ειδος αυτων, απο παντων των ερπετων της γης κατα το ειδος αυτων, ανα δυο εκ παντων θελεις εισαξει εις την κιβωτον, δια να φυλαξης την ζωην αυτων, και αι γυναικες των υιων σου μετα σου· αρσεν και θηλυ που θελουσιν εισθαι. 19Και απο παντος φαγητου το οποιον τρωγεται, και θελεις συναξει αυτο πλησιον σου· και θελει εις σε, και εις αυτα, προς τροφην.

Chapter 7

1Και ειπε Κυριος προς τον Νωε, Εισελθε συ, και πας ο οικος σου, εις την κιβωτον· διοτι σε ειδον δικαιον ενωπιον μου εν τη γενεα ταυτη· 2απο παντων των κτηνων των καθαρων λαβε εις σεαυτον επτα επτα, αρσεν και το θηλυ αυτου· και απο των κτηνων των μη καθαρων ανα δυο, αρσεν και το θηλυ αυτου· 3και απο των πτηνων του ουρανου επτα επτα, αρσεν και το φυλαξης την ζωην αυτων. 21Και συ λαβε εις σεαυτον απο παντος φαγητου το οποιον τρωγεται, και θελεις συναξει αυτο πλησιον σου· και θελει εισαξει εις σε, και εις αυτα, προς τροφην. 22Και εκαμεν ο Νωε κατα παντα σας προσεταξεν εις αυτον ο Θεος· ουτως εκαμε.
τεσσαρακοντα ημερας και τεσσαρακοντα νυκτας· και θελω εξαλειψει απο προσωπου της γης παν
ο, τι υπαρχει, το οποιον εποιησα. 5Και εκαμεν ο Νωε κατα παντα οσα προσεταξεν εις αυτον ο
Κυριος. 6Ητο δε ο Νωε εξακοσιων ετων, οτε εγεινεν ο κατακλυσμος των υδατων επι της γης. 7Και
eισηλθεν ο Νωε, και οι οιοι αυτου, και η γυνη αυτου, και αι γυναικες των ιουω αυτου μετ’ αυτου,
εις την κιβωτον, εξ αιτιας των υδατων του κατακλυσμου. 8Απο των κτηνων των καθαρων, και
απο των κτηνων των μη καθαρων, και απο πανω των πηνων, και απο πανω των ερποντων επι της
γης, δυο δυο εισηλθον προς τον Νωε εις την κιβωτον, αρσεν και θηλυ, καθως προσεταξεν ο Θεος
eις τον Νωε. 9Και μετα τας επτα ημερας, τα υδατα του κατακλυσμου επηλθον επι της γης. 10Το
εξακοσιοστον ετος της ζωης του Νωε, οτε εγεινεν ο κατακλυσμος των υδατων επι της γης.
11Και εισηλθεν ο Νωε, και οι υιοι αυτου, και η γυνη αυτου, και αι γυναικες των υιων αυτου μετ’ αυτων,
εις την κιβωτον, εξ αιτιας των υδατων του κατακλυσμου. 12Απο των κτηνων των καθαρων, και
απο των κτηνων των μη καθαρων, και απο των πτηνων, και απο πανω των ερποντων επι της
γης, δυο δυο ησαν προς τον Νωε εις την κιβωτον, αρσεν και θηλυ, καθως προσεταξεν ο Θεος
εις τον Νωε. 13Και απο τους οντους επι της γης τεσσαρακοντα ημερας και τεσσαρακοντα
νυκτας. 14Κατα την αυτην ταυτην ημεραν εισηλθεν ο Νωε, και οι υιοι του Νωε, Σημ και Χαμ και
Ιαφεθ, και η γυνη του Νωε, και αι τρεις γυναικες των υιων αυτου μετ’ αυτων, εις την κιβωτον·
15Και εισηλθον προς τον Νωε εις την κιβωτον, δυο δυο
απο πασης σαρκος ητις εχει πνευμα ζωης. 16Και τα εισερχομενα, αρσεν και θηλυ απο πασης σαρκος,
eισηλθον, καθως προσεταξεν εις αυτον ο Θεος· και εκλεισεν ο Κυριος την κιβωτον επανω αυτου.
17Και εγεινεν ο κατακλυσμος τεσσαρακοντα ημερας επι της γης· και επληθυνθησαν τα υδατα, και
εσηκωσαν την κιβωτον, και υψωθη υπερανω της γης. 18Και εκραταιουντο τα υδατα, και
επληθυνοντο σφοδρα επι της γης· και η κιβωτος εφερετο επι της επιφανειας των υδατων.
19Και τα υδατα υπερεκραταιουντο σφοδρα επι της γης· και εσκεπασθησαν παντα τα ορη τα υψηλα τα
υποκατω παντος του ουρανου. 20Δεκαπεντε πηχας υπερανω υψωθησαν τα υδατα, και εσκεπασθησαν
τα ορη. 21Και απεθανε πασα σαρξ κινουμενη επι της γης, των πτηνων και των κτηνων και των
ζωων, και παντων των ερποντων των ερποντων επι της γης, και πας ανθρωπος. 22Εκ πανω των
οντων επι της γης, παντα οσα ειχον πνοην ζωης εις τους μυκτηρας αυτων, απεθανον. 23Και εξηλειφθη
παν το υπαρχον επι του προσωπου της γης, απο ανθρωπου εως κτηνους, εως ερπετου και εως πηνου του ουρανου, και εξηλειφθησαν απο της γης· εμενε δε μονον ο Νωε, και οσα ησαν
μετ’ αυτου εν τη κιβωτω. 24Και εκραταιουντο τα υδατα επι της γης εκατων πεντηκοντα ημερας.

Chapter 8

1Και ενεθυμηθη ο Θεος τον Νωε, και παντα τα ζωα, και παντα τα κτηνη, τα μετ’ αυτου εν τη
κιβωτω· και διεβιβασεν ο Θεος ανεμον επι την γην, και τα υδατα εσταθησαν. 2Και εκλεισθησαν
αι πηγαι της αβυσσου, και οι καταρρακται του ουρανου, και εκρατηθη ο υετος απο των ουρανων.
3Και εσυροντο τα υδατα απο την γην κατα συνεχειαν· και ωλιγοστευον τα υδατα μετα τας εκατο
πεντηκοντα ημερας. 4Και εκαθισεν η κιβωτος την δεκατην εβδομην την εβδομον μηνος επι των
ορεων Αραρατ. 5Τα δε υδατα ωλιγοστευον κατα συνεχειαν εως του δεκατου μηνος· την πρωτην του δεκατου μηνος εφανησαν αι κορυφαι των ορεων. 6Και μετα τεσσαρακοντα ημερας ηνοιξεν ο Νωε την θυριδα της κιβωτου, την οποιαν ειχε καμει· 7και απεστειλε τον κορακα, στεξε απο την κιβωτον του αυτου, δια να εις την κιβωτον, επεστρεψε προς τον Νωε προς τον αυτου, και απεστειλε την περιστεραν κατοπιν αυτου, δια να εις την κιβωτον, και εξαπανθησαν τα υδατα απο της γης. 8Και απεστειλε την περιστεραν εκ της κιβωτου· 9και απεστειλε την περιστεραν κατοπιν αυτου, δια να ιδη αν επαυσαν τα υδατα απο προσωπου της γης· 10και μη ευρισκουσα η περιστερα αναπαυσιν των ποδων αυτης, επεστρεψε προς αυτον εις την κιβωτον. 11Και ανεμεινεν ετι άλλας επτα ημερας, και απεστειλε την περιστεραν εκ της κιβωτου· 12και επεστρεψε προς αυτον η περιστερα προς το εσπερας, και ιδου, ητο εν τω στοματι αυτης φυλλον ελαιας, απεσπασμενον· και εγνωρισεν ο Νωε οτι επαυσαν τα υδατα απο της γης. 13Και απεστειλε την περιστεραν και απεστειλε την περιστεραν εκ της κιβωτου· 14και εξηλυθεν ετι άλλας επτα ημερας, και δεν επανεστρεψε πλεον προς αυτον. 15Κατα δε το εξακοσιοστον πρωτον ετος του Νωε, την πρωτην του πρωτου μηνος, εξελιπον τα υδατα απο της γης· και εσηκωσεν ο Νωε την στεγην της κιβωτου, και ειδε, και ιδου, εξελυθη το υδωρ απο προσωπου της γης. 16Και εξηλυθεν ο Νωε, και οι υιοι αυτου, και η γυνη αυτου, και αι γυναικες των υιων αυτου· 17παντα τα ζωα τα μετα σου, απο πανως ασρυς, και πτηνα και κτηνη και παν ερπετον ερπον επι της γης, εξηλυθεν εκ της κιβωτου, συ, και η γυνη σου, και οι υιοι σου, και αι γυναικες των υιων σου μετα σου· 18παντα τα ζωα, παντα τα ερπετα και παντα τα πτηνα, παν ο, τι κινειται επι της γης, κατα τα ειδη αυτων, εξηλυθον εκ της κιβωτου. 19Και ωκοδομησεν ο Νωε θυσιαστηριον εις τον Κυριον· και ελαβεν απο παντος κτηνους καθαρους και απο παντος πτηνου καθαρους, και προσεφερεν ολοκαυτωματα επι του θυσιαστηριου. 20Και ωσφρανθη Κυριος οσμην ευωδιας· και ειπε Κυριος εν τη καρδια αυτου, Δεν θελω καταρασθη πλεον την γην εξ αιτιας του ανθρωπου· διοτι ο λογισμος της καρδιας του ανθρωπου ειναι κακος εκ νηπιοτητος αυτου· ουδε θελω παταξει πλεον παν τα ζωντα, καθως εκαμον· 21εν οσω μενει γη, σπορα και θερισμος, και ψυχος και καυμα, και θερος και χειμων, και ημερα και νυξ, δεν θελουσι παυσει.

Chapter 9

1Και ευλογησεν ο Θεος τον Νωε και τους υιους αυτου· και ειπε προς αυτους, Αυξανεσθε και πληθυνεσθε, και γεμισατε την γην· 2και ο φοβος σας και ο τρομος σας θελει εισθαι επι παντα τα ζωα της γης, και επι παντα τα πτηνα του ουρανου, επι παν σως· τα ζωα της γης, και επι παντα τους ιχθυας της θαλασσης· εις τας χειρας σας θελει εισθαι εξηλυθεν επι τους θρονους του θαλασσους· 3παν κινουμενον, το οποιον ζη, θελει εισθαι επι ψυχης του αυτου. 4και εξαπανθησαν απο της γης και προσωπου του αυτου θελει ευρεθηναι, δεν θελουσι παυσει.
ανθρώπου· εκ της χειρος παντος αδελφου αυτού θέλω εκζητήσει την ζωήν του ανθρώπου· 6οστις
χυσή αιμα ανθρώπου, υπο ανθρώπου θελεί χυθή το αιμα αυτού· διοτι κατ’ εικονα θεου εποιησεν
ο θεος τον ανθρώπον· 7σεις δε αυξανεσθε και πληθυνεσθε, πολλαπλασιαζεσθε επι της γης, και
πληθυνεσθε επ’ αυτης. 8Και ειπεν ο θεος προς τον Νωε και προς τους υιους αυτου μετ’ αυτου,
λεγων, 9Και εγω, ιδου, στηνω την διαθηκην μου προς εσας, και προς το σπέρμα σας υστερον απο
σας. 10και προς παν εμψυχον ζωον, το υποι ον ειναι με σας, εκ των πτηνων, εκ των κτηνων και
eκ παντων των ζωων της γης, τα υοια ειναι με σας· απ’ απο παντος τον εξελθοντος εκ της κιβωτου,
εως παντος ζωου της γης· 11και στηνω την διαθηκην μου προς εσας και δεν θελει πλεον
exoλοθρευθη πασα ασαρκη απ’ των υδατων του κατακλυσμου· ουδε θελει εισθαι πλεον κατακλυσμος
dia να φθειρη την γην. 12Και ειπεν ο θεος, Τουτο ειναι το σημειον της διαθηκης, την οποιαν εστησα
metαξυ εμου και παντος εμψυχου ζωου υποι ον ειναι επι της γης. 13Και ειπεν ο θεος προς τον Νωε,
Τουτο ειναι το σημειον της διαθηκης, την οποιαν εστησα μεταξυ εμου και παντος εμψυχου ζωου
υποι ον ειναι επι της γης. 14Ησαν δε οι υιοι του Νωε, οι εξελθοντες εκ της κιβωτου, Σημ και Χαμ και
Ιαφεθ. Ο δε Χαμ ητο πατηρ του Χανααν. 15Οι τρεις ουτοι ειναι οι υιοι
tou του Νωε, και εκ τουτων διεσπαρησαν εις πασαν την γην. 16Και ηρχισεν ο Νωε να ηναι
γεωργος και εφυτευσεν αμπελωνα· 17και επιεν εκ του οινου και εμεθυσθη, και εγυμνωθη εν τη σκηνη
αυτου. 18Και ειδεν ο Χαμ, ο πατηρ του Χανααν, την γυμνωσιν του πατρος αυτου· και ανηγγειλε
tous δυο αδελφους αυτου εξω. 19Και λαβοντες ο Σημ και ο Ιαφεθ το ενδυμα, επεθηκαν
αυτο επι τα δυο αυτων νωτα· και βαδισαν απο την σκηνην του πατρος αυτων· και τα προσωπα αυτων
ειδαν. 20Ανανηψας δε ο Νωε απο του οινου αυτου, εμαθεν οσα εκαμεν εις αυτον ο υιος αυτου ο
νεωτερος. 21Και ειπεν ο Χανααν· δουλος των δουλων θελει εισθαι εις τους αδελφους αυτου.
22Και ειπεν, Ευλογητος Κυριος ο Θεος του Σημ. Και ο Χανααν θελει εισθαι δουλος εις αυτον·
23ο θεος θελει πλατυνει τον Ιαφεθ, και θελει κατοικησει εν ταις σκηναις του Σημ, ο δε Χανααν
θελει εισθαι δουλος εις αυτον· 24Και εζησεν ο Νωε μετα τον κατακλυσμον τριακοσια τριακο
ετη. 25Και εγειναν πασαι αι ημεραι του Νωε εννεακοσια εννεακοσια ετη· και απεθανε.

Chapter 10

1Και αυται ειναι αι γενεαλογιαι των υιων του Νωε, Σημ, Χαμ και Ιαφεθ· και εγεννησαν εις
αυτος υιου μετα τον κατακλυσμον. 2Οι υιοι του Ιαφεθ ησαν Γομερ, και Μαγω, και Μαδαι, και
Ιαυαν, και Θουβαλ, και Μεσεχ, και Θειρας. 2 Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Γομερ, Ασχεναζ, καὶ Ριφαθ, καὶ Θωγαρμα. 3 Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Χαμ, Χους, καὶ Μισραιμ, καὶ Φουθ, καὶ Χανααν. 4 Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ιαυαν, Ελεισα, καὶ Θαρσεις, Κιττειμ, καὶ Δωδανειμ. 5 Εκ τῶν αὐτῶν ὧδε τὸν Κυρίον ἡμῶν ἐμοίρασθησαν αἱ νῆσοι τῶν εθνῶν εἰς τοὺς τόπους αὐτῶν, κατὰ τὰς γλώσσας αὐτῶν, κατὰ τὰς φυλὰς αὐτῶν, εἰς τὰς εθνής αὐτῶν. 6 Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Χαμ, Χους, καὶ Μισραιμ, καὶ Φουθ, καὶ Χανααν. 7 Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Χους, Σεβα, καὶ Αβιλα, καὶ Σαβθα, καὶ Ρααμα, καὶ Σαβθεκα καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ρααμα, Σεβα, καὶ Δαιδαν. 8 Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Χαμ, Χους, καὶ Μισραιμ, καὶ Φουθ, καὶ Χανααν. 9 Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Χους, Σεβα, καὶ Αβιλα, καὶ Σαβθα, καὶ Ρααμα, καὶ Σαβθεκα καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ρααμα, Σεβα, καὶ Δαιδαν. 10 Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Χαμ, Χους, καὶ Μισραιμ, καὶ Φουθ, καὶ Χανααν. 11 Καὶ Οσσουρ, καὶ Σεβα, καὶ Δαιδαν. 12 Καὶ ο Χους ἐγεννησε τον Νεβρωδ· αὐτὸς ἦν ἰσχυρὸς ἐπὶ τῆς γῆς· 13 Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Χους, Σεβα, καὶ Δαιδαν. 14 Καὶ ο Χους ἐγεννησε τον Νεβρωδ· αὐτὸς ἦν ἰσχυρὸς ἐπὶ τῆς γῆς· 15 Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Χους, Σεβα, καὶ Δαιδαν. 16 Καὶ ο Χους ἐγεννησε τον Νεβρωδ· αὐτὸς ἦν ἰσχυρὸς ἐπὶ τῆς γῆς· 17 Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Χους, Σεβα, καὶ Δαιδαν. 18 Καὶ ο Χους ἐγεννησε τον Νεβρωδ· αὐτὸς ἦν ἰσχυρὸς ἐπὶ τῆς γῆς· 19 Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Χους, Σεβα, καὶ Δαιδαν. 20 Καὶ οΙ ισχυρὸς ἐπὶ τῆς γῆς· 21 Καὶ οι υἱοὶ τοῦ Χους, Σεβα, καὶ Δαιδαν.
αντι πετρας, η δε ασφαλτος εχρησιμευσεν εις αυτους αντι πηλου. 4Και ειπον, Ελθετε, ας οικοδομησωμεν εις εαυτους πολιν και πυργον, του οποιου η κορυφη να φθανη εως του ουρανου· και ας αποκτησωμεν εις εαυτους ονομα, μηπως διασπαρωμεν επι του προσωπου πασης της γης. 5Κατεβη δε ο Κυριος δια να ιδη την πολιν και τον πυργον, τον οποιον οι οιοι των ανθρωπων. 6Και ειπεν ο Κυριος, Ελθετε, ας οικοδομησωμεν εις εαυτους πολιν και πυργον, του οποιου η κορυφη να φθανη εως του ουρανου· δια να μη εννοη ο εις του αλλου την γλωσσαν. 7Και ειπεν ο Κυριος, Ιδου, εις λαος, και παντες εχουσι μιαν γλωσσαν, και ελθετε, ας καταβωμεν και ας συγχυσωμεν εκει την γλωσσαν αυτων, δια να μη εννοη ο εις του αλλου την γλωσσαν. 8Και διεσκορπισεν αυτους ο Κυριος εκειθεν επι του προσωπου πασης της γης· και επαυσαν να οικοδομωσι την πολιν. 9Δια τουτο ωονομασθη το ονομα αυτης Βαβελ· διοτι εκει συνεχεεν ο Κυριος την γλωσσαν πασης της γης· και εκειθεν διεσκορπισεν αυτους ο Κυριος επι το προσωπον πασης της γης. 10Αυτη ειναι η γενεαλογια του Σημ. Ο Σημ ητο ετων εκατον, οτε εγεννησε τον Αρφαξαδ δυο ετη μετα τον κατακλυσμον· 11και εζησεν ο Σημ, αφου εγεννησε τον Αρφαξαδ, πεντακοσια ετη, και εγεννησεν υιους και θυγατερας. 12Και ο Αρφαξαδ εζησε τριακοντα πεντε ετη, και εγεννησε τον Σαλα· 13και εζησεν ο Αρφαξαδ, αφου εγεννησε τον Σαλα, τετρακοσια τρια ετη, και εγεννησεν υιους και θυγατερας. 14Και ο Σαλα εζησε τριακοντα ετη, και εγεννησε τον Εβερ· 15και εζησεν ο Σαλα, αφου εγεννησε τον Εβερ, τετρακοσια τρια ετη, και εγεννησεν υιους και θυγατερας. 16Και εζησεν ο Εβερ τριακοντα τεσσαρα ετη, και εγεννησε τον Φαλεγ· 17και εζησεν ο Εβερ, αφου εγεννησε τον Φαλεγ, διακοσια εννεα ετη, και εγεννησεν υιους και θυγατερας. 18Και εζησεν ο Φαλεγ τριακοντα ετη, και εγεννησε τον Ραγαυ· 19και εζησεν ο Φαλεγ, αφου εγεννησε τον Ραγαυ, διακοσια ετη, και εγεννησεν υιους και θυγατερας. 20Και εζησεν ο Ραγαυ τριακοντα δυο ετη, και εγεννησε τον Σερουχ· 21και εζησεν ο Ραγαυ, αφου εγεννησε τον Σερουχ, διακοσια επτα ετη, και εγεννησεν υιους και θυγατερας. 22Και εζησεν ο Σερουχ τριακοντα ετη, και εγεννησε τον Ναχωρ· 23και εζησεν ο Σερουχ, αφου εγεννησε τον Ναχωρ, διακοσια ετη, και εγεννησεν υιους και θυγατερας. 24Και εζησεν ο Ναχωρ εικοσιενεα ετη, και εγεννησε τον Θαρα· 25και εζησεν ο Ναχωρ, αφου εγεννησε τον Θαρα, εκατον δεκαεννεα ετη, και εγεννησεν υιους και θυγατερας. 26Και εζησεν ο Θαρα εβδομηκοντα ετη, και εγεννησε τον Αβραμ, τον Ναχωρ, και τον Αρραν. 27Και αυτη ειναι η γενεαλογια του Θαρα· ο Θαρα εγεννησε τον Αβραμ, τον Ναχωρ, και τον Αρραν· και ο Αρραν εγεννησε τον Λωτ. 28Και απεθανεν ο Αρραν ενωπιον Θαρα του πατρος αυτου εν τω τοπω της γεννησεως αυτου, εν Ουρ των Χαλδαιων. 29Και ελαβον ο Αβραμ και ο Ναχωρ εις εαυτους γυναικας· το ονομα της γυναικος του Αβραμ ητο Σαρα· και το ονομα της γυναικος του Ναχωρ, Μελχα, θυγατηρ του Αρραν, πατρος Μελχα, και πατρος Ιεσχα. 30Η δε Σαρα ητο στειρα, δεν ειχε τεκνον. 31Και ελαβεν ο Θαρα Αβραμ τον υιον αυτου και Λωτ τον υιον του Αρραν εγγονον εαυτου, και Σαραν την εαυτου νυμφην, την γυναικα Αβραμ του υιου αυτου· και εξηλθθον ομοι απο της Ουρ των Χαλδαιων, δια να υπαγωσιν εις την γην Χανααν· και ηλθον εως Χαρραν και κατωκησαν εκει. 32Και εγειναν αι ημεραι του Θαρα διακοσια πεντε ετη· και απεθανεν ο Θαρα εν Χαρραν.
Ο δε Κυριος ειπε προς τον Αβραμ, Εξελθε εκ της γης σου, και εκ της συγγενειας σου, και εκ του οικου του πατρος σου, εις την γην την οποιαν θελω σοι δειξει· Και θελω σε καμει εις εθνος μεγα· και θελω μεγαλυνεϊ το ονομα σου· και θελεις εισθαι εις ευλογιαν· και θελουσιν ευλογησει τους ευλογουντας σε, και τους καταρωμενους σε, και θελουσιν ευλογησει εν σοι πασαι αι φυλαι της γης. Και υπηγεν ο Αβραμ, καθως ειπε προς αυτον ο Κυριος· και μετ’ αυτου υπηγε και ο Λωτ· ο δε Αβραμ ητο ηλικιας εβδομηκον πεντε ετων, οτε εξηλθεν απο Χαρραν. 
Και ελαβεν ο Αβραμ Σαραν την γυναικα αυτου, και Λωτ τον υιον του αδελφου αυτου, και παντα τα υπαρχοντα αυτων οσα ειχον αποκτησει, και τους ανθρωπους τους οποιους ειχον αποκτησει εν Χαρραν, και εξηλθον δια να υπαγωσιν εις την γην Χανααν· και ηλθον εις την γην Χανααν. 
Και επερασεν ο Αβραμ την γην εκεινην εως του τοπου Συχεμ, εως της δρυος Μορεχ· οι δε Χαναναιοι τοτε κατωκουν εν τη γη ταυτη.
Και εφανη ο Κυριος εις τον Αβραμ και ειπεν, Εις το σπερμα σου θελω δωσει την γην ταυτην. Και ωκοδομησεν εκει θυσιαστηριον εις τον Κυριον, οστις εφανη εις αυτον.
Και μετεσκηνωσεν ο Αβραμ, οδοιπορων και προχωρων προς μεσημβριαν.
Εγεινε δε πεινα εν τη γη ταυτη· και κατεβη ο Αβραμ εις την Αιγυπτον δια να παροικηση εκει· διοτι η πεινα ητο βαρεια εν τη γη.
Και οτε επλησιαζε να εισελθη εις την Αιγυπτον, ειπε προς Σαραν την γυναικα αυτου, Ιδου, γνωριζω οτι εισαι γυνη ευειδης· θελει συμβη λοιπον, ωστε καθως σε ιδωσιν οι Αιγυπτιοι, θελουσιν ειπει, Γυνη αυτου ειναι αυτη· και θελουσι φονευσει εμε, σε δε θελουσι φυλαξει ζωσαν.
Ειπε λοιπον, οτι εισαι αδελφη μου, δια να γεινη καλον εις εμε εξ αιτιας σου, και να φυλαχθη η ζωη μου δια σε. 
Και οτε εισηλθεν ο Αβραμ εις την Αιγυπτον, ειδον οι Αιγυπτιοι την γυναικα οτι ητο ωραια σφοδρα.
Και οι αρχοντες του Φαραω ειδον αυτην, και επηνεσαν αυτην προς τον Φαραω· και εληφθη η γυνη εις την οικιαν του Φαραω.
Τον δε Αβραμ μετεχειρισθησαν καλως δι' αυτην· και ειχε προβατα και βοας και ονους και δουλους και δουλας και ονους θηλυκας και καμηλους.
Και επεφερεν ο Κυριος επι τον Φαραω και επι τον οικον αυτου πληγας μεγαλας εξ αιτιας Σαρας της γυναικος του Αβραμ. 
Εκαλεσε δε ο Φαραω τον Αβραμ, και ειπε, Τι ειναι τουτο, το οποιον εκαμες εις εμε; δια τι δεν μ' εφανερωσας οτι αυτη ειναι γυνη σου; δια τι ειπας, Αδελφη μου ειναι αυτη; και ελαβον αυτην εις εμαυτον δια γυναικα· και τωρα, ιδου η γυνη σου· λαβε αυτην, και υπαγε.
Και διωρισεν ο Φαραω ανθρωπους εις αυτον· και συμπροεπεμψαν αυτον, και την γυναικα αυτου και παντα οσα ειχε.
Ανεβή δὲ ο Αβραμ εξ Αιγυπτού, αυτος και η γυνη αυτου, και παντα σα ειχε, και ο Λωτ μετ' αυτου, προς μεσημβριαν. Ἐκινθη δὲ ο Αβραμ προς τον τοπον του θυσιαστηριου, το οποιον ειχε καμει εκει καταρχας· και επεκαλεσθη εκει ο Αβραμ το ονομα του Κυριου. Και ο Λωτ ακομη, ο συμπορευομενος μετα του Αβραμ, ειχε προβατα και βοας και σκηνας. Και δεν εχωρει αυτους η γη δια να κατοικωσιν ομου· διοτι ησαν τα υπαρχοντα αυτων πολλα, και δεν ηδυναντο να κατοικωσιν ομου. Και συνεβη ερις μεταξυ των ποιμενων του Αβραμ και των ποιμενων του Λωτ· οι δε Χανααναιοι και οι Φερεζαιοι κατωκουν τοτε την γην. Ειπε δε ο Αβραμ προς τον Λωτ, Ας μη ηναι, παρακαλω, ερις μεταξυ εμου και σου και μεταξυ των ποιμενων μου και των ποιμενων σου· διοτι αδελφοι ειμεθα ημεις· δεν ειναι πασα η γη εμπροσθεν σου; διαχωρισθητι λοιπον απ' εμου· εαν συ υπαγης εις τα αριστερα, εγω υπαγω εις τα δεξια· και εαν συ εις τα δεξια, εγω εις τα αριστερα.

Και υψωσας ο Λωτ τους οφθαλμους αυτου, ειδε πασαν την περιχωρον του Ιορδανου, οτι εποτιζετο ολη προ του να καταστρεψη ο Κυριος τα Σοδομα και τα Γομορρα, ως παραδεισος του Κυριου, ως η γη της Αιγυπτου, εως να υπαγη τις εις Σηγωρ. Και εκλεξεν εις εαυτον ο Λωτ πασαν την περιχωρον του Ιορδανου· και μετεσκηνωσεν ο Λωτ προς ανατολας, και διεχωρισθησαν ο εις απο του αλλου.

Επι των ημερων δε του Αμαρφελ βασιλεως Σεννααρ, του Αριωχ βασιλεως Ελλασαρ, του Χοδολλογομορ βασιλεως Ελαμ, και του Θαργαλ βασιλεως εθνων, εκαμον αυτοι πολεμον μετα του Βερα βασιλεως Σοδομων, και του Βαρσα βασιλεως Γομορρων, του Σεννααβ βασιλεως Αδαμα, και του Σεμοβορ βασιλεως Σεβωειμ, και του βασιλεως της Βελα· αυτη ειναι η Σηγωρ. Παντες ουτοι ηνωθησαν ομου εν τη κοιλαδι Σιδδιμ ητις ειναι η αλμυρα θαλασσα. Δωδεκα ετη εδουλευον εις τον Χοδολλογομορ· εν δε τω δεκατω τριτω απεστατησαν. Και εν τω δεκατω τεταρτω ετει ηλθεν ο Χοδολλογομορ· εν δε τω δεκατω τριτω απεστατησαν. Παντες ουτοι ηνωθησαν ομου εν τη κοιλαδι Σιδδιμ ητις ειναι η αλμυρα θαλασσα. Δωδεκα ετη εδουλευον εις τον Χοδολλογομορ· εν δε τω δεκατω τριτω απεστατησαν. Και εν τω δεκατω τεταρτω ετει

Chapter 14

Επι των ημερων δε του Αμαρφελ βασιλεως Σεννααρ, του Αριωχ βασιλεως Ελλασαρ, του Χοδολλογομορ βασιλεως Ελαμ, και του Θαργαλ βασιλεως εθνων, εκαμον αυτοι πολεμον μετα του Βερα βασιλεως Σοδομων, και του Βαρσα βασιλεως Γομορρων, του Σεννααβ βασιλεως Αδαμα, και του Σεμοβορ βασιλεως Σεβωειμ, και του βασιλεως της Βελα· αυτη ειναι η Σηγωρ. Παντες ουτοι ηνωθησαν ομου εν τη κοιλαδι Σιδδιμ ητις ειναι η αλμυρα θαλασσα. Δωδεκα ετη εδουλευον εις τον Χοδολλογομορ· εν δε τω δεκατω τριτω απεστατησαν. Και εν τω δεκατω τεταρτω ετει ηλθεν ο Χοδολλογομορ· εν δε τω δεκατω τριτω απεστατησαν.
Ασταρωθ-καρναιμ, και τους Ζουζειμ εν Αμ, και τους Εμμαιους εν Σαυη-κιριαθαιμ, 6και τους Χορραιους εν τω ορει αυτων Σηειρ εως της πεδιαδος Φαραν, ητις ειναι εν τη ερημω. 7Επεστρεψαν δε και ηλθον εις την Εν-μισπατ ητις ειναι η Καδης· και επαταξαν παντα τον τοπον του Αμαληκ, και τους Αμορραιους τους κατοικουντας εν Ασασων-θαμαρ.

8Εξηλθε δε ο βασιλευς των Σοδομων, και ο βασιλευς των Γομορρων, και ο βασιλευς της Βελα, ητις ειναι η Σηγωρ· και συνεκροτησαν μαχην μετ' αυτων εν τη κοιλαδι Σιδδιμ, μετα του Χοδολλογομορ βασιλεως Ελαμ, και του Θαργαλ βασιλεως εθνων, και του Αμραφελ βασιλεως Σεννααρ, και του Αριωχ βασιλεως Ελλασαρ· τεσσαρες βασιλεις προς πεντε. 10Η δε κοιλας Σιδδιμ ητο πληρης φρεατων ασφαλτου· ετραπησαν δε εις φυγην οι βασιλεις των Σοδομων και των Γομορρων και επεσον εκει· οι δε εναπολειφθεντες εφυγον εις το ορος.

11Και ελαβον παντα τα υπαρχοντα των Σοδομων και των Γομορρων και πασαν αυτων την ζωοτροφιαν, και ανεχωρησαν.

12Ελαβον δε και τον Λωτ υιον του αδελφου του Αβραμ, οστις κατωκει εν Σοδομοις, και τα υπαρχοντα αυτου, και ανεχωρησαν.

13Υπηγε δε τις εκ των διασωθεντων και απηγγειλε τουτο προς τον Αβραμ τον Εβραιον, οστις κατωκει πλησιον των δρυων Μαμβρη του Αμορραιου, αδελφου του Εσχωλ, και αδελφου του Ανηρ, οιτινες ησαν συμμαχοι του Αβραμ.

14Ακουσας δε ο Αβραμ οτι ηχμαλωτισθη ο αδελφος αυτου, εφωπλισε τριακοσιους δεκαοκτω εκ των δουλων αυτου, των γεννηθεντων εν τη οικια αυτου, και κατεδιωξεν οπισω αυτων εως Δαν.

15Και διαιρεσας τους εαυτου ωρμησε κατ’ αυτων την νυκτα, αυτος και οι δουλοι αυτου, και επαταξεν αυτους, και κατεδιωξεν αυτους εως Χοβα ητις ειναι κατα τα αριστερα της Δαμασκου.

16Και επανεφερε παντα τα υπαρχοντα και ετι επανεφερε Λωτ τον αδελφον αυτου και τα υπαρχοντα αυτου, ετι δε και τις γυναικας και τον λαον.

17Εξηλθε δε ο βασιλευς των Σοδομων εις συναντησιν αυτου, αφου επεστρεψεν απο της καταστροφης του Χοδολλογομορ και των βασιλεων των μετ’ αυτου, εν τη κοιλαδι Σαυη ητις ειναι η κοιλας του βασιλεως.

18Και ο Μελχισεδεκ βασιλευς Σαλημ εφερεν εξω αρτον και οινον· ητο δε ιερευς του Θεου του Υψιστου.

19Και ευλογησεν αυτον και ειπεν, Ευλογημενος ο Αβραμ παρα του Θεου του Υψιστου, οστις εκτισε τον ουρανον και την γην; 20και ευλογητος ο Θεος ο Υψιστος οστις παρεδωκε τους εχθρους σου εις την χειρα σου. Και Αβραμ εδωκεν εις αυτον δεκατον απο παντων.

Chapter 15

11Μετα τα πραγματα ταυτα εγεινε λογος Κυριου προς τον Αβραμ εν οραματι, λεγων, Μη φοβου, Αβραμ· εγω ειμαι ο υπερασπιστης σου, ο μισθος σου θελει εισθαι πολυς σφοδρα. 2Και ειπεν ο
Αβραμ, Δεσποτα Κυριε, τι θελεις δωσει εις εμε, ενω εγω απερχομαι ατεκνος, ο δε κληρονομος της οικιας μου ειναι ουτος ο εκ Δαμασκου Ελιεζερ; 3επε προσετι ο Αβραμ, Ιδου, δεν εδωκας εις εμε σπερμα· και ιδου, οικετης μου θελει με κληρονομησει. 4Και ιδου, λογος Κυριου εγεινε προς αυτον, λεγων, Δεν θελει σε κληρονομησει ουτος· αλλ' εκεινος οστις θελει εξελθει εκ των σπλαγχνων σου, αυτος θελει σε κληρονομησει. 5Και εφερνεν αυτον εξω και ειπεν, Αναβλεψον τωρα εις τον ουρανον και αριθμησον τα αστρα, εαν δυνασαι να εξαριθμησης αυτα· και ειπε προς αυτον, Ουτω θελει εισθαι το σπερμα σου. 6Και επιστευσεν εις τον Κυριον· και ελογισθη εις αυτον εις δικαιοσυνην. 7Και ειπε προς αυτον, Εγω ειμαι ο Κυριος οστις σε εξηγαγον εκ της Ουρ των Χαλδαιων, δια να σοι δωσω την γην ταυτην εις κληρονομιαν. 8Ο δε ειπε, Δεσποτα Κυριε, Ποθεν να γνωρισω οτι θελω κληρονομησει αυτην; 9Και ειπε προς αυτον, Λαβε μοι δαμαλιν τριων ετων, και αιγα τριων ετων, και κριον τριων ετων, και τρυγονα, και περιστεραν. 10Και ελαβεν εις αυτον παντα ταυτα, και διεσχισεν αυτα εις το μεσον, και ηθεσεν εκαστον τμημα απεναντι του ομοιου αυτου· τα πτηνα δεν διεσχισε. 11Κατεβησαν δε ορνεα επι τα πτωματα, και ο Αβραμ εδιωξεν αυτα. 12Περι δε την δυσιν του ηλιου, επεπεσεν εκστασις επι τον Αβραμ· και ιδου, φοβος σκοτεινος μεγας επιπιπτει επ' αυτον. 13Και ειπεν ο Κυριος προς τον Αβραμ, Εξευρε βεβαιως οτι το σπερμα σου θελει παροικησει εν γη ουχι εαυτων, και θελουσι δουλωσει αυτους, και θελουσι καταθλιψει αυτους, τετρακοσια ετη· 14το εθνος ομως, εις το οποιον θελουσι δουλωθη, εγω θελω κρινει· μετα δε ταυτα θελουσιν εξελθει με μεγαλα υπαρχοντα· 15συ δε θελεις απελθει προς τους πατερας σου εν ειρηνη· θελεις ενταφιασθη εν γηρατι καλω· 16εν δε τη τεταρτη γενεα θελουσιν επιστρεψει εδω· διοτι ακομη δεν ανεπληρωθη η ανομια των Αμορραιων. 17Οτε δε ο ηλιος εδυσε και εγεινε πυκνον σκοτος, ιδου, καμινος καπνιζουσα και λαμπας πυρος ητις διεπερασε μεταξυ των διχοτομηματων τουτων. 18Την ημεραν εκεινην εκαμε διαθηκην ο Κυριος προς τον Αβραμ, λεγων, εις το σπερμα σου εδωκα την γην ταυτην, απο του ποταμου της Αιγυπτου εως του ποταμου του μεγαλου, του ποταμου Ευφρατου· 19τους Κεναιους, και τους Κενεζαιους, και τους Κεδμωναιους, και τους Χετταιους, και τους Φερεζαιους, και τους Ραφαειμ, και τους Αμορραιους, και τους Χαναναιους, και τους Γεργεσαιους, και τους Ιεβουσαιους.

Chapter 16

1Η δε Σαρα, η γυνη του Αβραμ, δεν ετεκνοποιει εις αυτον· ειχε δε δουλην Αιγυπτιαν, ονομαζομενην Αγαρ. 2Και ειπεν η Σαρα προς τον Αβραμ, Ιδου, ο Κυριος με απεκλεισε της τεκνοποιιας· εισελθε λοιπον προς την δουλην μου, ισως αποκτησω τεκνον εξ αυτης. Υπηκουσε δε ο Αβραμ εις τον λογον της Σαρας. 3Και ελαβεν η Σαρα η γυνη του Αβραμ την Αγαρ την Αιγυπτιαν, την δουλην αυτης, αφου ο Αβραμ ειχε κατοικησει δεκα ετη εν τη γη Χανααν, και εδωκεν αυτην εις τον ανδρα αυτης· δια να ηναι γυνη αυτου. 4Και εισηλθε προς την Αγαρ, και εκεινη συνελαβε· και οτε ειδεν οτι συνελαβεν, η κυρια αυτης κατεφρονειτο ενωπιον αυτης. 5Και ειπεν η Σαρα προς τον Αβραμ, Εξ αιτιας σου αδικουμαι. Εγω εδωκα την δουλην μου εις τον κολπον σου·
και αφ' ότε συνέλαβεν, εγώ κατεφρονήθην ενωπίων αυτής· ἀς κρίνη ο Κύριος μεταξύ εμού καὶ σου. Ὁ δὲ Ἄβραμ εἰπε πρὸς τὴν Σαράν, Ἰδοὺ, ἡ δουλὴ σου εἰναι εἰς τὴν χειρά σου· καὶ εἰς αὐτήν ὅπως εἰρετήν εχθῇς εἰς τοὺς οφθαλμοὺς σου. Καὶ μετεχερισθῆ ἡ Σαρά αὐτήν κακῶς, καὶ εκείνη ἐφυγεν ἀπὸ πρὸς αὐτήν· ἐν τῇ ερήμῳ, πλησίον τῆς πηγῆς κατὰ τὴν οὐδὸν Σουρ· καὶ εἰπεν, Ἄγαρ, δουλὴ τῆς Σαρᾶς, ποθὲν ερχεσαι καὶ πον ὑπαγεῖς; Ἡ δὲ εἰπεν, Ἀπὸ πρὸς σου, θέλω πληθυνεῖν σφοδρά το σπέρμα σου, γι' ὅτι να μη ἀριθμηται διὰ το πλῆθος. Ἐκεῖνη εἰρετῆν αὐτὴν κακῶς, καὶ εἰπεν, Εὐρε δὲ αὐτὴν ἀγγέλου Κυρίου πλησίον πηγῆς ὕδατος, εν τῇ ερήμῳ, πλησίον τῆς πηγῆς κατὰ τὴν οδὸν Σουρ. Ἐπιστρέψαι πρὸς τὴν κυρίαν σου καὶ ταπεινωθῆ ὑπὸ τὰς χεῖρας αὐτῆς. Ἐγὼ δὲ Άβραμ εἰπε πρὸς τὴν Σαράν, Ἰδοὺ, η δουλὴ σου εἰναι εἰς τὴν χειρά σου· καὶ εἰς αὐτὴν ὅπως εἰρετήν εχθῇς εἰς τοὺς οφθαλμοὺς σου. Καὶ εἰρετῆν αὐτὴν κακῶς, καὶ εἰπεν, Εὐρε δὲ αὐτὴν ἀγγέλου Κυρίου πλησίον πηγῆς ὕδατος, εν τῇ ερήμῳ, πλησίον τῆς πηγῆς κατὰ τὴν οδὸν Σουρ· καὶ εἰπεν, Αγαρ, δουλῆ της Σαρᾶς, ποθὲν ερχεσαι καὶ πον ὑπαγεῖς; Ἡ δὲ εἰπεν, Ἀπὸ πρὸς σου, θέλω πληθυνεῖν σφοδρά το σπέρμα σου, γι' ὅτι να μη ἀριθμηται διὰ το πλῆθος. Καὶ εἰπεν, Ἐχθῇς εἰς τὸν Ἀβρααμ, καὶ αὐτὴν ἐκαλεσε τὸ ονόμα του λαλοῦντος πρὸς αὐτὴν, σὺ Θεός ο ὁστὶς με εἰδες· διότι εἰπεν, Εἰδον εἶτιν οστὶς με εἰδε; Διὰ τούτου ωνομασθη τὸ φρεάρ εἰς αὐτήν, Φρεάρ Λαχαι-ροι· ιδοὺ, κεῖται μεταξὺ Καδης καὶ Βαραδ. Καὶ εγεννησεν η Ἀγαρ υἱον εἰς τὸν Ἀβραμ· καὶ Ἰσμαηλ, τον οποῖον εγεννησεν Ἀγαρ, διότι η Κυρίως την θλιψιν αὐτῆς· καὶ αὐτὸς θελει εἰσθαί αὐτῷ· καὶ θελει εἰσθαί εν αὐτῷ· και θελει κατοικησει. Καὶ εκαλεσεν Ἀγαρ τὸ ονόμα του λαλοῦντος πρὸς αὐτὴν, σὺ Θεός ο ὁστὶς με εἰδες· διότι εἰπεν, Εἰδον εἶτιν οστὶς με εἰδε; Διὰ τούτων ονομασθη τὸ φρεάρ εἰς αὐτήν, Φρεάρ Λαχαι-ροι. Καὶ εγεννησεν ἤνεγκον εἰς τὸν Αβραμ· καὶ τον Αβραμ εκαλεσε τὸ ονόμα του λαλοῦντος πρὸς αὐτὴν, σὺ Θεός ο ὁστὶς με εἰδες· διότι εἰπεν, Εἰδον εἶτιν οστὶς με εἰδε; Διὰ τούτων ονομασθη τὸ φρεάρ εἰς αὐτήν, Φρεάρ Λαχαι-ροι. Καὶ εγεννησεν ἤνεγκον εἰς τὸν Αβραμ· καὶ τον Αβραμ εκαλεσε τὸ ονόμα του λαλοῦντος πρὸς αὐτὴν, σὺ Θεός ο ὁστὶς με εἰδες· διότι εἰπεν, Εἰδον εἵτιν οστὶς με εἰδε; Διὰ τούτων ονομασθη τὸ φρεάρ εἰς αὐτήν, Φρεάρ Λαχαι-ροι.
σπερματος σου. 13θελε εξαπαντος περιτεμνεναι το γεγενημενο εν τη οικια σου, και ο 
αργυρωνητος σου και θελει εισαι η διαθηκη μου επι της σαρκος ιμων εις διαθηκην αιωνιον. 
14και το απεριτμητον αρσεν, του οποιου δε ηθελε περιτμεθαι η σαρξ της ακροβυστιας αυτου, η 
ψυχη εκεινη θελει εξολοθρευθη εκ μεσου του λαου αυτης την διαθηκην μου παρεβη. 15και ειπεν 
ο Θεος προς τον Αβρααμ, Σαραν την γυναικα σου, δεν θελεις καλεσει πλεον το ονομα αυτης, και 
θελει ειςθαι η διαθηκη μου επι της σαρκος υμων εις διαθηκην αιωνιον· 
16και το απεριτμητον αρσεν, του οποιου δε ηθελε περιτμεθαι η σαρξ της ακροβυστιας αυτου, η 
ψυχη εκεινη θελει εξολοθρευθη εκ μεσου του λαου αυτης· την διαθηκην μου παρεβη.

Chapter 18

1Και εφανη εις αυτον ο Κυριος εις τας δρυς Μαμβρη, ενω εκαθητο εν τη θυρα της σκηνης εις 
το καυμα της ημερας. 2και ειπε, Κυριε μου, εαν ευρηκα χαριν εις τους οφθαλμους σου, μη 
παρελθης, παρακαλω, τον δουλον σου· ας φερθη, παρακαλω, ολιγον υδωρ, και νιψατε τους ποδας 
σας, και αναπαυθητε υπο το δενδρον· και εγω θελω φερει ολιγον αρτον, και στηριξατε την 
καρδιαν σας· επειτα θελετε παρελθει· επειδη δια τουτο επερασατε προς τον δουλον σας. 3οι δε ειπον, 
Καμε ουτω, καθως ειπας. 4και εσπευσεν ο Αβρααμ εις την σκηνην προς την Σαρραν και ειπε, 
Σπευσον ζυμωσον τρια μετρα σεμιδαλεως, και καμε εγκρυφιας. 5ο δε Αβρααμ εδραμεν εις τους 
βοας, και ελαβε μοσχαριον απαλον και καλον, και παντες οι ανθρωποι της οικιας αυτου, οι 
γεγεννημενοι εν τη οικια, και οι εξ αλλογενων αργυρωνητοι περιτεμνησαν μετ' αυτου.
αυτό· 8 επειτα ελαβε βουτυρον και γαλα και το μοσχαριον, το οποιον ητοιμασε, και εθεσεν εμπροσθεν αυτων· αυτος δε ιστατο πλησιον αυτων υπο το δενδρον, και αυτοι εφαγον. 9 Ειπον δε προς αυτον, Που ειναι Σαρρα η γυνη σου; Ο δε ειπεν, Ιδου, εν τη σκηνη. 10Και ειπεν, Εξαπαντος θελω επιστρεψει προς σε κατα τον αυτον τον ετος, και ιδου, Σαρρα η γυνη σου θελει εχει υιον. 11 Ειπον δε προς αυτον, Που ειναι Σαρρα η γυνη σου; Ο δε ειπεν, Ιδου, εν τη σκηνη. 12 Και ειπεν, Εξαπαντος θελω επιστρεψει προς σε κατα τον αυτον τον ετος· και ιδου, Σαρρα η γυνη σου θελει εχει υιον. 13 Ο δε Αβρααμ και η Σαρρα ησαν γεροντες, προβεβηκοτες εις ηλικιαν· εις την Σαρραν ειχον παυσει να γινωνται τα γυναικεια. 14 Εγελασε δε η Σαρρα καθ' εαυτην λεγουσα, Αφου εγηρασα, θελει γεινει εις εμε ηδονη και ο κυριος μου γερων; 15 Και ειπε Κυριος προς τον Αβρααμ, Δια τι εγελασεν η Σαρρα, λεγουσα, Αφου εγο εγηρασα, θελω τωοντι γεννησει; 16 Αλλ' εγελασας. 17 Και αναχωρησαντες εκειθεν οι ανδρες διευθυνθησαν προς τα Σοδομα· και ο Αβρααμ επορευετο μετ' αυτων δια να συμπροπεμψη αυτους. 18 Και ειπε Κυριος, Θελω κρυψει εγω απο τον Αβρααμ, τι καμνω; 19 Και θελει εξαπαντος γεινει εθνος μεγα και δυνατον· και θελουσιν ευλογηθη εις αυτον παντα τα εθνη της γης· 20 Εγελασε δε η Σαρρα καθ' εαυτην λεγουσα, Αφου εγηρασα, θελει γεινει εις εμε ηδονη και ο κυριος μου γερων; 21 Και αναχωρησαντες εκειθεν οι ανδρες διευθυνθησαν προς τα Σοδομα· ο δε Αβρααμ ιστατο ετι ενωπιον του Κυριου. 22 Και πλησιασας ο Αβρααμ ειπε, Μηπως θελεις απολεσει τον δικαιον μετα του ασεβους; 23 Εαν ευφοριοι και πεντηκοντα δεκα, θελεις αρα γε απολεσει αυτους; και δεν ηθελες συγχωρησει εις τον τοπον δια τους πεντηκοντα δεκα. 24 Και αναλεγοντας εκειθεν οι ανδρες διευθυνθησαν προς τον τοπον δια των πεντηκοντα δεκα. 25 Και αναχωρησαντες εκειθεν οι ανδρες διευθυνθησαν προς τα Σοδομα· και ο Αβρααμ επορευετο μετ' αυτων δια να συμπροπεμψη αυτους. 26 Και αναχωρησαντες εκειθεν οι ανδρες διευθυνθησαν προς τα Σοδομα· ο δε Αβρααμ ιστατο ετι ενωπιον του Κυριου.
Chapter 19

1Ηλθον δε οι δυο αγγελοι εις τα Σοδομα το εσπερας· και εκαθητο ο Λωτ παρα την πυλην των Σοδομων· ιδων δε ο Λωτ εις την οικιαν του δουλου σας, και διανυκτερευσατε και πλυνατε τους ποδας σας· και σηκωθεντες πρωι, θελετε υπαγει εις την οδον σας· οι δε ειπον, Ουχι, αλλ' εν τη πλατεια θελομεν διανυκτερευσει. 2Αφου δε εβιασεν αυτους πολυ, εξεκλιναν προς αυτον και εισηλθον εις την οικιαν αυτου· και εκαμεν εις αυτους συμποσιον, και εψησεν αζυμα και εφαγον. 3Πριν δε κοιμηθωσιν, οι ανδρες της πολεως, οι ανδρες των Σοδομων, περιεκυκλωσαν την οικιαν, νεοι και γεροντες, απας ο λαος ομου πανταχοθεν· 4και εκραζον προς τον Λωτ και ελεγον προς αυτον, Που ειναι οι ανδρες οι εισελθοντες προς εσας την νυκτα; εκβαλε αυτους προς ημας, δια να γνωρισωμεν αυτους. 5Εξηλθε δε ο Λωτ προς αυτους εις το προθυρον, και εκλεισε την θυραν οπισω αυτου, 6και ειπε, Μη, αδελφοι μου, μη πραξητε τοιουτον κακον· 7ιδου, εχω δυο θυγατερας αιτινες δεν εγνωρισαν ανδρα· να σας φερω λοιπον αυτας εξω· και καμετε εις αυτας, οπως φανη εις εσας αρεστον· μονον εις τους ανδρας τουτους μη πραξητε μηδεν, επειδη δια τουτο εισηλθον υπο την σκιαν της στεγης μου. 8Οι δε ειπον, Φυγε απ' εκει. Και ειπον, ουτος ηλθε δια να παροικηση· θελει να γεινη και κριτης; τωρα θελομεν καποποιησει σε μαλλον παρα εκεινους. Και εβιαζον τον ανθρωπον τον Λωτ καθ' υπερβολην, και επλησιασαν δια να συντριψωσι την θυραν· 9Εκτειναντες δε οι ανδρες τας χειρας αυτων εσυραν τον Λωτ προς εαυτους εις την οικιαν, και εκλεισαν την θυραν· 10τους δε ανθρωπους, τους οντας εις την θυραν της οικιας, εκτυπησαν με αορασιαν απο μικρου εως μεγαλου, ωστε απεκαμον ζητουντες την θυραν. 11Και ειπον οι ανδρες προς τον Λωτ, Εχεις εδω αλλον τινα; γαμβρον υιους η θυγατερας η οντινα αλλον εχεις εν τη πολει, εξαγαγε αυτους εκ του τοπου· 12διοτι ημεις καταστρεφομεν τον τοπον τουτον, επειδη η κραυγη αυτων εμεγαλυνεν ενωπιον του Κυριου· και απεστειλεν ημας ο Κυριος δια να καταστρεψωμεν αυτον. 13Εξηλθε λοιπον ο Λωτ και ελαλησε προς τους γαμβρους αυτου, τους μελλοντας να λαβωσι τας θυγατερας αυτου, και ειπε, Σηκωθητε, εξελθετε εκ του τοπου τουτου· 14και εταυτων εις το ορος, διασωθητι εις τον θεον. 15Και οτε εγεινεν αυγη, εβιαζον οι αγγελοι τον Λωτ, λεγοντες· Σηκωθητι, λαβε την γυναικα σου και τας δυο θυγατερας, τας ευρισκομενας εδω, δια να μη συναπολεσθης και συ εν τη ανομια της πολεως. 16Επειδη δε εβραδυνεν, οι ανδρες πιασαντες την χειρα αυτου και την χειρα της γυναικος αυτου και τας χειρας των δυο θυγατερων αυτου, διοτι εσπλαγχνισθη αυτον ο Κυριος, εξηγαγον αυτους εκ της πολεως. 17Και οτε εδησαν αυτους εξω, ειπεν ο Κυριος, Διασωσον την ζωην σου· μη περιβλεψης οπισω σου, και μη σταθης καθ' ολην την ανομια της πολεως. 18Οι δε ειπον, Μη, παρακαλω, η πολις αυτη ειναι πλησιον ωστε να καταφυγω εκει, και ειναι μικρα· εκει, παρακαλω, να διασωθω· δεν ειναι μικρα; και θελει ζησει
η ψυχή μου. 21 Και εἶπε πρὸς αὐτὸν ο Κυρίος, ἵδιον, ἐπηκουσάν σου καὶ εἶς τὸ πράγμα τούτο, νὰ μὴ καταστρέψω τὴν πολιν, περὶ τῆς ὁποίας εἰλάλησας· 22 ταχὺν, διασώθητι ἐκεῖ διὸτι δὲν θελῶ δύνηθη νὰ καὶ μῶς οὐδὲν, εἰσώ σφάσης ἐκεῖ· διὰ τὸ τούτο εἶκάλεσε τὸ ὅνομα τῆς πολέως Σήγωρ. 23 Ο ἡλίος ανετείλην ἐπὶ τὴν γην, οτὲ ο Λωτ εἰσῆλθεν εἰς Σήγωρ. 24 Καὶ εβρεξεν ο Κυρίος ἐπὶ τὰ Σοδομα καὶ Γομορρα θεῖον καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 25 καὶ κατεστρεφὲ τὰς πολεῖς ταύτας, καὶ πάντα τὰ περιχώρα καὶ πάντας τοὺς κατοίκους τῶν πολεῶν καὶ τὰ φυτὰ τῆς γῆς. 26 Ἀλλ' γυνὴ αὐτοῦ περιβλέψασα ὑπὸ αὐτοῦ ἐγένετο στήλη αλατος. 27 Ο δὲ Αβραὰμ σήκωθεν ἐνωρὶ τοῦ πρῶτον οὐκ ἔπεσον τοῦ Κυρίου. 28 Ο ηλιος ανετηλη επι την γην, οτε ο Λωτ εισηλθεν εις Σηγωρ. 29 και επιθυμηθη ο Θεος τον Αβρααμ, και εξαπεστειλε τον Λωτ εκ μεσου της καταστροφης, οτε κατεστρεψε τας πολεις, εις τας οποιας κατωκε ο Λωτ. 30 Ανεβη δε ο Λωτ απο Σηγωρ και κατωκησεν εν τω ορει, και μετ' αυτου αι δυο θυγατερες αυτου, διοτι εφοβηθη να κατοικηση εν Σηγωρ· και κατωκησεν εν σπῆλαιω, αυτος και αι δυο θυγατερες αυτου. 31 Και ειπεν η πρεσβυτερα προς την νεωτεραν, Ο πατηρ ημων ειναι γερων, και ανθρωπος δε ημαι επι της γης· ελθε, ας ποτισωμεν τον πατηρα, ημων οινον, και ας κοιμηθωμεν μετ' αυτου, και ας αναστησωμεν σπερμα εκ του πατρος ημων. 32 Εποτισαν λοιπον τον πατερα αυτων οινον κατ' εκεινην την νυκτα· και εισηλθεν η πρεσβυτερα και εκοιμηθη μετα του πατρος αυτης· και εκεινος δεν ενοησεν ουτε ποτε επλαγιασεν αυτη, και ποτε εσηκωθη. 33 Και την επαυριον ειπεν η πρεσβυτερα προς την νεωτεραν, Ιδου, εγω εκοιμηθην χθες την νυκτα μετα του πατρος ημων· ας ποτισωμεν αυτον οινον κατ' εκεινην την νυκτα, και εισελθουσα συ, κοιμηθητι μετ' αυτου, και ας αναστησωμεν σπερμα εκ του πατρος ημων. 34 Εποτισαν και την νυκτα εκεινην τον πατερα αυτων οινον, και σηκωθεισα η νεωτερα, εκοιμηθη μετ' αυτου· και εκεινος δεν ενοησεν ουτε ποτε επλαγιασεν αυτη, και ποτε εσηκωθη. 35 Και συνελαβον αι δυο θυγατερες του Λωτ εκ του πατρος αυτων. 36 Εγεννησεν η πρεσβυτερα υιον και εκαλεσε το ονομα αυτου Μωαβ· ουτος ειναι ο πατηρ των Μωαβιτων εως της σημερον. 37 Εγεννησε δε και η νεωτερα υιον και εκαλεσε το ονομα αυτου Βεν-αμι· ουτος ειναι ο πατηρ των Αμμωνιτων εως της σημερον.

Chapter 20

1 Και εκινησαν εκειθεν ο Αβρααμ εις την γην την προς μεσημβριαν, και κατωκησε μεταξυ Καδης και Σουρ· και παρωκησεν εν Γεραροις. 2 Και ειπεν ο Αβρααμ περι Σαρρας της γυναικος αυτου, Αδελφη μου ειναι. Εστειλε δε Αβιμελεχ ο βασιλευς των Γεραρων, και ελαβε την Σαρραν. 3 Και ο Θεος εσηκωθη ο θεος του Αβρααμ, και εσηκωθη ένας οναρ την νυκτα· και ειπεν των Γεραρων· Κυριε, ηθελες φονευσει εθνος ετι και δικαιον; δεν μοι ειπεν αυτος; και αυτη παλιν, αυτη ειπεν, Αδελφος μου ειναι. Εν ευθυτητι της
καρδιάς μου και εν καθαροτητι των χειρών μου επραξά τουτο. 6 Ειπε δε προς αυτον ο Θεος κατ' οναρ, Και εγώ εγνωρίσα οτι εν ευθυτητι της καρδιάς σου επραξάς τουτο· οθεν και εγώ σε εμποδίσα απο του να αμαρτησης εις ημε· 7 τωρα λοιπον αποδός την γυναίκα προς τον ανθρώπον, διοτι ειναι προφήτης· και θελει προσευχηθη υπερ σου και θελεις ζησει· αλλ' εαν δεν αποδώσης αυτήν, εξευρε οτι εξαπαντο θελεις αποθανει, συ και παντα σας εχεις. 8 Σηκωθεις δε ο Αβιμελεχ ενωρις το πρωι, εκαλεσε παντας τους δουλους αυτου, και ελαλησε παντας τους λογους τους εις επηκοον αυτων· και εφοβηθησαν οι άνθρωποι σφοδρα. 9 Και ειπε προς αυτον ο Θεος κατ' οναρ, Και εγω εγνωρισα οτι εν ευθυτητι της καρδιας σου επραξας τουτο· οθεν και εγω σε εμποδισα απο του να αμαρτησης εις εμε· δια τουτο δεν σε αφηκα να εγγισης αυτην· τωρα λοιπον αποδος την γυναικα προς τον ανθρωπον, διοτι ειναι προφητης· και θελει προσευχηθη υπερ σου και θελεις να ζησης· αλλ' εαν δεν αποδωσης αυτην, εξευρε οτι εξαπαντο θελεις αποθανει, συ και παντα οσα εχεις.

Chapter 21

1 Και επεσκεφθη ο Κυριος την Σαρραν, ως ειπε· και εκαμεν ο Κυριος εις την Σαρραν, ως ελαλησε. 2 Και συνελαβεν η Σαρρα, και εγεννησεν εις τον Αβρααμ υιον εν τω γηρατι αυτου· κατα τον θεον, τον οποιον επι τον ανθρωπον ο Θεος. 3 Και εκαμεν ο Αβρααμ τον ιδιον του τοιον υιον, τον γεννηθηντος εις αυτου, τον οποιον η Σαρρα εγεννησεν εις αυτου, Ισαακ. 4 Περιετεμε δε ο Αβρααμ τον υιον αυτου την ογδοην ημεραν, ως προσεταξεν εις αυτον ο Θεος. 5 Ητο δε ο Αβρααμ εκατον ετων, οτε εγεννηθη εις αυτου Ισαακ ο υιος αυτου. 6 Και ειπε η Σαρρα, Ο Θεος με εκαμε να γελω· οστις ακουση, θελει γελα μετ' εμου. 7 Και ειπε, Τις ηθελε τον θεονεπιδεμε εις αυτου, εις τον Αβρααμ, εις τον ιδιον του τοιον υιον; επειδη εγεννησεν εις αυτον, Σαρρα. 8 Και ειπε τον θεον, Ο Θεος με εκαμε να γελω· οστις ακουση, θελει γελα μετ' εμου. 9 Και ειπε, Τις ηθελεν ειπε η Σαρρα, εις τον Αβρααμ, οτι ηθελε γελα μετ' εμου. 10 Και ειπε τον Αβρααμ, Διωξον τους δουλους και τον ιδιον του τοιον υιον.
αυτης· διοτι δεν θελει κληρονομησει ο υιος της δουλης ταυτης μετα του υιου μου, του Ισαακ.

11 Εφανη δε σκληρον σφοδρα το πραγμα εις τους οφθαλμους του Αβρααμ περι του υιου αυτου.

12 Και ειπεν ο Θεος προς τον Αβρααμ, Ας μη φανει σκληρον εις τους οφθαλμους σου περι του παιδιου και περι της δουλης σου· κατα παντα οσα ειπη προς σε η Σαρρα, ακουε τους λογους αυτης· διοτι εν τω Ισαακ θελει κληθη εις σε σπερμα·

13 και τον υιον δε της δουλης εις εθνος θελω καταστησει αυτον· διοτι ειναι σπερμα σου.

14 Σηκωθεις δε ο Αβρααμ ενωρις το πρωι, ελαβεν αρτους και ασκον υδατος και εδωκεν εις την Αγαρ, επιθεσας αυτα επι τον ωμον αυτης, και απεπεμψεν αυτην. Η δε αναχωρησα περιεπλανατο εν τη ερημω Βηρ-σαβεε.

15 Και αφου ετελειωσε το υδωρ απο του ασκου, ερριψε το παιδιον υποκατω ενος θαμνου·

16 και ελθουσα εκαθισεν απεναντι, μακραν εως τοξου βολης· διοτι ειπε, να μη ιδω τον θανατον του παιδιου. Και εκαθισεν απεναντι και υψωσε την φωνην αυτης και εκλαυσεν.

17 Εισηκουσε δε ο Θεος την φωνην του παιδιου· και εφωνησεν αγγελος Θεου προς την Αγαρ εκ του ουρανου, και ειπε προς αυτην, Τι εχεις, Αγαρ; μη φοβου· διοτι ηκουσεν ο Θεος την φωνην του παιδιου εκ του τοπου ενθα κειται·

18 σηκωθητι, λαβε το παιδιον, και κρατει αυτο με την χειρα σου· διοτι θελω καταστησει αυτο εις εθνος μεγα.

19 Και ηνοιξεν ο Θεος τους οφθαλμους αυτης, και ιδουσα φρεαρ υδατος υπηγε και εγεμισε τον ασκον υδωρ και εποτισε το παιδιον.

20 Και ητο ο Θεος μετα του παιδιου, και ηυξησε, και κατωκησεν εν τη ερημω και εγεινε τοξοτης.

21 Και κατωκησεν εν τη ερημω Φαραν· και η μητηρ αυτου ελαβεν εις αυτον γυναικα εκ γης Αιγυπτου.

22 Κατ' εκεινον δε τον καιρον ο Αβιμελεχ, μετα του Φιχολ αρχιστρατηγου της δυναμεως αυτου, ειπε προς τον Αβρααμ, λεγων, Ο Θεος ειναι μετα σου εις παντα οσα πραττεις·

23 τωρα λοιπον ομοσον προς εμε εδω εις τον Θεον, οτι δεν θελεις ψευσθη προς εμε, ουτε προς τον υιον μου, ουτε προς τους εγγονους μου· αλλα κατα το ελεος, το οποιον εκαμα εις σε, θελεις καμει εις εμε, και εις την γην οπου παρωκησας.

24 Και ειπεν ο Αβρααμ, Εγω θελω ομοσει.

25 Και ελεγξεν ο Αβρααμ τον Αβιμελεχ δια το φρεαρ του υδατος, το οποιον αφηρπασαν οι δουλοι του Αβιμελεχ.

26 Και ειπεν ο Αβιμελεχ, Δεν εξευρω τις επραξε το πραγμα τουτο· και ουτε συ με εφανερωσας και ουτε εγω ηκουσα· ειμι σημερον.

27 Και λαβων ο Αβρααμ προβατα και βοας, εδωκεν εις τον Αβιμελεχ· δια το φρεαρ τουτο, το οποιον αφηρπασαν οι δουλοι του Αβιμελεχ.

28 Και ειπεν ο Αβιμελεχ, Τι ειναι ταυτα τα επτα θηλυκα αρνια, τα οποια εβαλες κατα μερος;

29 Ο δε ειπεν, Οτι ταυτα τα επτα θηλυκα αρνια θελεις λαβει εκ της χειρος μου, δια να ηναι εις εμε εις μαρτυριον οτι εγω εσκαψα το φρεαρ.

30 Δια τουτο ωνομασε τον τοπον εκεινον, Βηρ-σαβεε· διοτι εκει ομοσαν αμφοτεροι.

31 Και εκαμον συνθηκην εν Βηρ-σαβεε. Εσηκωθη δε ο Αβρααμ και Φιχολ ο αρχιστρατηγος της δυναμεως αυτου, και επεστρεψαν εις την γην των Φιλισταιων.

32 Και εφυτευσεν ο Αβρααμ δρυμον εκει, και επεκαλεσθη εκει το ονομα του Κυριου, του αιωνιου Θεου.
1 Μετά δὲ τα πράγματα ταύτα ο Θεὸς ἐδοκίμασε τὸν Ἀβραάμ, καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, Ἀβραάμ· ὁ δὲ εἶπεν, Ἰδοὺ, εγὼ. 2 Καὶ εἶπεν, Λαβὲ τώρα τὸν υἱὸν σου τὸν μονογενῆ, τὸν ἤγαπησας, τὸν Ισαάκ, καὶ υπαγε εἰς τὸν τοπὸν Μορια, καὶ προσφέρε αὐτὸν εἰκαί εἰς οἰλοκαυτώμα, ἐπὶ ενὸς τῶν ορέων, τὸ οποίον θέλω σοι εἰπεῖ. 3 Σηκώθησις δὲ Ἀβραάμ εὐνήροις τὸ πρῶτον, εσκαμάζω τὴν οἰνον αὐτοῦ καὶ ἔλαβε μεθ’ αὐτοῦ δύο ἐκ τῶν δούλων αὐτοῦ καὶ Ἰσαάκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ σχίσας ξύλα διὰ τὴν οἰλοκαυτώσωσιν, εσκάθωσι καὶ υπήγνηεν εἰς τὸν τοπὸν τὸν οποίον εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Θεὸς. 4 Τὴν δὲ τρίτην ἡμέραν ὑψώσας ὁ Ἀβραάμ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, εἴδε τὸν τοπὸν μακρὰν. 5 Καὶ εἶπεν ὁ Ἀβραάμ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ, Ἑστήσατε καθισάτε αὐτοῦ μετὰ τῆς οἰνον· ἐγὼ δὲ καὶ τὸ παιδαρίον θελῶς υπαγεῖ εἰς εἰς εἰς τὸν τοπὸν τὸν οποίον εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Θεὸς. 6 Καὶ ἐλαλῆσαν ὁ Ισαάκ πρὸς Ἰσαάκ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ εἶπε, Πατέρ μου. Ὅ δὲ εἶπεν, Ἰδοὺ, τεκνὸν μου. 7 Καὶ εἶπεν οἱ δούλοι τοῦ Αβραάμ τοῦ αὐτοῦ καὶ εἶπεν, Πατέρα μου θελεῖς προβλεψει εἰς εαυτὸν τὸ προβατόν διὰ τὴν οἰλοκαυτώσωσιν; 8 Ὅ δὲ εἶπεν, ὁ Θεὸς, τεκνὸν μου θελεῖς προβλεψει εἰς εαυτὸν τὸ προβατόν διὰ τὴν οἰλοκαυτώσωσιν. 9 Καὶ ἔλαβον ὁ Ἀβραάμ τὰ ἁμαρταία αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὸ πυρ καὶ τὴν μαχαίραν, καὶ ἔλαβεν οἱ δύο ἐμοὶ. 10 Τότε ἔλαξεν ὁ Ισαάκ πρὸς Ἰσαάκ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ εἶπεν, Πατέρα μου. Ὅ δὲ εἶπεν, Ἰδοὺ, τεκνὸν μου. 11 Καὶ εἶπεν, Μὴ ἔλαξεν τὴν χεῖρα σου εἰς τὸ παιδαρίον, καὶ μὴ πράξῃς εἰς αὐτὸ μηδὲν· διὸτι τώρα εγνώρισα ὅτι σὺ φοβεῖσαι τὸν Θεὸν, ἐπεὶ δὲν ελυπήθης τὸν υἱὸν σου τὸν μονογενῆ διὰ εμὲ. 12 Καὶ ἔλαβεν ὁ Ἀβραάμ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ εἶδε τὸν κριόν κρητεῖόν εἰς φυτὸν πυκνοκλαδον· καὶ ἔλθων ὁ Ἀβραάμ, ἔλαβε τὸν κριόν καὶ προσεφερεν αὐτὸν εἰς οἰλοκαυτώμα αντί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 13 Καὶ ἔκαλεσεν ὁ Ἀβραάμ τὸ ὄνομα τοῦ τοποῦ εἰς εἰς τὸν οἶκον τοῦ διεθέσε τὰ ξύλα, καὶ δεσάς τὸν Ισαάκ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ επι τὸν θυσιαστήριον επάνω τῶν ξυλῶν· 14 καὶ ἔκαλεσεν ὁ Ἀβραάμ τὸ ὄνομα τοῦ τοποῦ εἰς εἰς τὸν οἶκον τοῦ διεθέσε τὰ ξύλα, καὶ δεσάς τὸν Ισαάκ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ επι τὸν θυσιαστήριον επάνω τῶν ξυλῶν· 15 καὶ ἔκαλεσεν ὁ Ἀβραάμ τὸ ὄνομα τοῦ τοποῦ εἰς εἰς τὸν οἶκον τοῦ διεθέσε τὰ ξύλα, καὶ δεσάς τὸν Ισαάκ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ επι τὸν θυσιαστήριον επάνω τῶν ξυλῶν· 16 καὶ ἔκαλεσεν ὁ Ἐνβήρος τὴν σήμερον, ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου. 17 Καὶ εἶπεν οἱ δοῦλοι τοῦ Ἀβραάμ πρὸς τὸν Ἀβραάμ, Ἡ Μελχα εγεννησε και αὐτῇ υἱοὺς εἰς τὸν Ναχωρ τὸν αδελφὸν σου· 18 τὸν Ουζ πρωτοτοκον αὐτοῦ καὶ τὸν Βουζ αδελφον αὐτοῦ καὶ τὸν Κεμουηλ τὸν πατέρα τοῦ Ἀραμ, καὶ τὸν Κεσεδ, καὶ τὸν Αζαυ, καὶ τὸν Φαλδες, καὶ τὸν Ιελδαφ, καὶ τὸν Βαθουηλ. 19 Καὶ τὴν Ρεβεκκαν· τοὺς ὀκτὼ τοῦτου εἰς τὴν Μελχα τοῦ αδελφοῦ του· 20 καὶ κατοικησεν ὁ Ἀβραάμ ἐν τῷ Ἐνβήρος· 21 τὸν οὐς πρωτοτοκὸν αὐτοῦ καὶ τὸν Βουζ ἀδελφόν αὐτοῦ καὶ τὸν Κεμουηλ τὸν πατέρα τοῦ Ἀραμ, καὶ τὸν Κεσεδ, καὶ τὸν Αζαυ, καὶ τὸν Φαλδες, καὶ τὸν Ιελδαφ, καὶ τὸν Βαθουηλ. 22 Ο δὲ Ἔλαμεν ἐγεννησε τὴν Ρεβεκκαν· τους ὀκτὼ τοῦτου εἰς τὴν Μελχα εἰς τὸν Ναχωρ τὸν ἀδελφόν τοῦ Ἀβραάμ. 23 Καὶ η παλλακὴ αὐτοῦ, ἡ ονομαζομενη Ρευμα, εγεννησε και αὐτη τον Ταβεκ καὶ τον Γααμ καὶ τον Ταχας καὶ τον Μααχα.
Chapter 23

1 Και εζησεν η Σαρρα εκατον εικοσιεπτα ετη· ταυτα ειναι τα ετη της ζωης της Σαρρας. 2 Και απεθανεν η Σαρρα εν Κιριαθ-αρβα· αυτη ειναι η Χεβρων εν γη Χανααν· και ηλθεν ο Αβρααμ δια να κλαυση την Σαρραν και να πενθηση αυτην. 3 Και σηκωθεις ο Αβρααμ απ' εμπροσθεν του νεκρου αυτου, ελαλησε προς τους υιους του την Χετ λεγων, 4 ξενος και παροικος ειμαι εγω μεταξυ σας· δοτε μοι κτημα ταφου μεταξυ σας, δια να θαψω τον νεκρον μου απ' εμπροσθεν μου. 5 Απεκριθησαν δε οι υιοι του Χετ προς τον Αβρααμ λεγοντες προς αυτον, 6 ακουσον ημας, κυριε μου· ταυτα ειναι τα ετη της ζωης της Σαρρας εξ ημων θελει αρνηθη το μνημειον αυτου προς σε, δια να θαψης τον νεκρον σου. 7 Τοτε σηκωθεις ο Αβρααμ απ' εμπροσθεν του νεκρου αυτου, ελαλησε προς τους υιους του Χετ λεγων, 8 και ελαλησε προς αυτους λεγων, Εαν ευαρεστηται η ψυχη σας να θαψω τον νεκρον μου απ' εμπροσθεν μου, ακουσατε μου και μεσιτευσατε υπερ εμου προς τον Εφρων τον υιον του Σωαρ, 9 και ας μοι δωση το σπηλαιον αυτου Μαχπελαχ, το εν τη ακρα του αγρου αυτου· εις πληρη τιμην ας μοι δωση αυτο, δια κτημα ταφου μεταξυ σας. 10 Ο δε Εφρων εκαθητο εν τω μεσω των υιων του Χετ· και απεκριθη ο Εφρων ο Χετταιος προς τον Αβρααμ εις επηκοον των υιων του Χετ, λεγων, 11 Ουχι, κυριε μου, ακουσον μου· σοι διδω τον αγρον, σοι διδω και το σπηλαιον το εν αυτω· επι παρουσια των υιων του λαου μου διδω αυτα εις σε· θαψον τον νεκρον σου. 12 Και προσεκυνησεν ο Αβρααμ εμπροσθεν του λαου του τοπου· και ειπε προς τον Εφρων εις επηκοον του λαου του τοπου λεγων, Εαν συ θελης, ακουσον μου, παρακαλω· θελω δωσει το αργυριον του αγρου· λαβε αυτο παρ' εμου, και θελω θαψει τον νεκρον μου εκει. 13 Ο δε Εφρων απεκριθη προς τον Αβρααμ, λεγων προς αυτον, 14 Ακουσον μου, κυριε μου· γη τετρακοσιων σικλων αργυριου, τι ειναι μεταξυ εμου και σου; θαψον λοιπον τον νεκρον σου. 15 Και ηκουσεν ο Αβρααμ τον Εφρων· και εζυγισεν ο Αβρααμ εις τον Εφρων το αργυριον, το οποιον ειπεν εις επηκοον των υιων του Χετ τετρακοσιους σικλους αργυριου, δεκτου μεταξυ εμπορων. 16 Και ηκουσεν ο Αβρααμ τον Εφρων· και εζυγισεν ο Αβρααμ εις τον Εφρων το αργυριον, το οποιοι επεν εις επηκοον των υιων του Χετ τετρακοσιων σικλων αργυριου, έκηκαν ανατολικα επι την ακρα του αγρου του Αβρααμ· και ο αγρος και το σπηλαιον εν αυτω ταυτα εθαψεν ο Αβρααμ Σαρραν την γυναικα αυτου εμπροσθεν της Μαμβρη· αυτη ειναι Χεβρων εν γη Χανααν.

Chapter 24

1 Ητο δε ο Αβρααμ γερων προβεβηκως την ηλικιαν· και ο Κυριος ευλογησε τον Αβρααμ κατα παντα. 2 Και ειπεν ο Αβρααμ προς τον δουλον αυτου τον πρεσβυτερον της οικιας αυτου, τον
επιστατήν παντών των υπαρχοντών αυτού, Βαλε, παρακαλώ, την χειρά σου υπο τον μηρον μου·
και θελω σε ορκίσει εις Κυριον τον Θεον του ουρανου και τον Θεον της γης, οτι δεν θελεις λαβει γυναικα εις τον υιον μου εκ των θυγατερων των Χαναναιων, μεταξυ των οποιων εγω κατοικω·
και θελω σε ορκισει εις Κυριον τον Θεον του ουρανου και τον Θεον της γης, οτι δεν θελεις λαβει γυναικα εις τον υιον μου τον Ισαακ.
και ειπε δε προς αυτον ο δουλος, ισως δεν θεληση η γυνη να μοι ακολουθηση εις την γην ταυτην· πρεπει να φερω τον υιον σου εις την γην εκ της οποιας εξηλθες;
και ειπε προς αυτον ο Αβρααμ, Προσεχε, μη φερης τον υιον μου εκει· και ειπε προς αυτον ο δουλος, Ισως δεν θεληση η γυνη να μοι ακολουθηση εις την γην ταυτην· πρεπει να φερω τον υιον σου εις την γην εκ της οποιας εξηλθες;
εαν δε η γυνη δεν θελη να σε ακολουθηση, τοτε θελεις εισθαι ελευθερος απο του ορκου μου τουτου· μονον τον υιον μου να μη φερης εκει.
και εβαλεν ο δουλος την χειρα αυτου υπο τον μηρον του Αβρααμ του κυριου αυτου, και ωρκισθη εις αυτον περι του πραγματος τουτου.
και ελαβεν ο δουλος δεκα καμηλους εκ των καμηλων του κυριου αυτου και ανεχωρησε, φερων μεθ' εαυτου απο παντων των αγαθων του κυριου αυτου· και σηκωθεις, υπηγεν εις την Μεσοποταμιαν,
και εγονατισε τας καμηλους εξω της πολεως παρα το φρεαρ του υδατος, προς το εσπερας, οτε εξερχονται αι γυναικες δια να αντλησωσιν υδωρ.
και η κορη προς την οποιαν ειπω, Επικλινον, παρακαλω, την υδριαν σου δια να πιω, και αυτη ειπη, Πιε και θελω ποτισει και τας καμηλους σου, αυτη ας ηναι εκεινη, την οποιαν ητοιμασας εις τον δουλον σου τον Ισαακ· και εκ τουτου θελω γνωρισει οτι εκαμες ελεος εις τον κυριον μου.
και πριν αυτος παυση λαλων, ιδου, εξηρχετο η Ρεβεκκα, ητις εγεννηθη εις τον Βαθουηλ, υιον της Μελχας, γυναικος του Ναχωρ, αδελφου του Αβρααμ, εχουσα την υδριαν αυτης επι του ωμου αυτης.
η δε κορη ητο ωραια την οψιν σφοδρα, παρθενος, και ανηρ δεν ειχε γνωρισει αυτην· αφου λοιπον κατεβη εις την πηγην, εγεμισε την υδριαν αυτης και ανεβαινε.
δραμων δε ο δουλος εις συναντησιν αυτης ειπε, Ποτισον με, παρακαλω, ολιγον υδωρ εκ της υδριας σου. ειπε, Πιε, κυριε μου· και εσπευσε και κατεβιβασε την υδριαν αυτης εις τον βραχιονα αυτης, και εποτισεν αυτον.
και αφου επαυσαν αι καμηλοι πινουσαι, ελαβεν ο ανθρωπος ενωτια χρυσα βαρους ημισεος σικλου, και δυο βραχιολια δια τας χειρας αυτης, βαρους δεκα σικλων χρυσιου. ο δε ανθρωπος, θαυμαζων δι' αυτην, εσιωπα, δια να γνωριση αν κατευωδωσεν ο Κυριος την οδον αυτου η ουχι.
ο δε ανθρωπος, θαυμαζων δι' αυτην, εσιωπα, δια να γνωριση αν κατευωδωσεν ο Κυριος την οδον αυτου η ουχι. και αφου επαυσαν αι καμηλοι πινουσαι, ελαβεν ο ανθρωπος ενωτια χρυσα βαρους ημισεος σικλου, και δυο βραχιολια δια τας χειρας αυτης, βαρους δεκα σικλων χρυσιου. και αφου επαυσαν αι καμηλοι πινουσαι, ελαβεν ο ανθρωπος ενωτια χρυσα βαρους ημισεος σικλου, και δυο βραχιολια δια τας χειρας αυτης, βαρους δεκα σικλων χρυσιου.
ανθρώπος και προσεκυνήσε τον Κυριον· 27 και ειπεν, Ευλογήτος Κυριός ο Θεός του κυρίου μου Αβρααμ, οστις δεν εγκατελίπτε το ελεος αυτού και την αληθείαν αυτού απο του κυρίου μου· ο Κυρίος με κατευώδωσεν εις τον οικον των αδελφων του κυρίου μου. 28 Δραμασώσε δέ η κορή ανήγγειλεν εις τον οικον της μητρος αυτης τα πραγματα ταυτα. 29 Ειπε δέ η Ρεβέκκα αδελφον ονομαζομενον Λαβάν και εδραμεν ο Λαβάν προς τον ανθρώπον εξω εις την πηγήν. 30 Δραμασα δε η κορη ανηγγειλεν εις τον οικον της μητρος αυτης τα πραγματα ταυτα. 31 Ειχε δε η Ρεβεκκα αδελφον ονομαζομενον Λαβαν· και εδραμεν ο Λαβαν προς τον ανθρωπον εξω εις την πηγην. 32 Και εις τα ενωτια και τα βραχιολια εις τας χειρας της αδελφης αυτου, και ηκουσε τους λογους Ρεβεκκας της αδελφης αυτου, λεγουσης, Ουτως ελαλησε προς εμε ο ανθρωπος, ηλθε προς τον ανθρωπον· και ιδου, ιστατο πλησιον των καμηλων επι της πηγης. 33 Και ειπεν, Εισελθε, ευλογημενε του Κυριου· δια τι ιστασαι εξω; επειδη εγω ητοιμασα την οικιαν και τοπον δια τας καμηλους. 34 Και εισηλθεν ο ανθρωπος εις την οικιαν, και εδωκεν αχυρα και τροφην εις τας καμηλους και υδωρ δια νιψιμον των ποδων αυτου και των ποδων των ανθρωπων των μετ' αυτου. 35 Και παρετεθη εμπροσθεν αυτου φαγητον· αυτος ομως ειπε, Δεν θελω φαγει, εωσου λαλησω τον λογον μου. Ο δε ειπε, Λαλησον. 36 Και ειπον προς τον κυριον μου, Ισως δεν θελεις λαβει γυναικα εις τον υιον μου εκ των θυγατερων των Χαναναιων, εις την γην των οποιων εγω κατοικω· αλλ' εις τον οικον του πατρος μου θελεις υπαγει και εις την συγγενειαν μου, και θελεις λαβει γυναικα εις τον υιον μου. 38 Και ειπον προς τον κυριον μου, Ισως δεν θεληση η γυνη να με ακολουθησι. 39 Ο δε ειπε προς εμε, Ο Κυριος, εμπροσθεν του οποιου περιεπατησα, θελει αποστειλει τον αγγελον αυτου μετα σου και θελει κατευοδωσει την οδον σου· και θελεις λαβει γυναικα εις τον υιον μου εκ της συγγενειας μου και εκ του οικου του πατρος μου. 40 Και ελθων σημερον εις την πηγην, ειπον, Κυριε ο Θεος του κυριου μου Αβρααμ, κατευοδωσον, δεομαι, την οδον μου, εις την οποιαν εγω υπαγω· ιδου, εγω ισταμαι πλησιον της πηγης του υδατος· και η κορη ητις εξερχεται δια να αντληση και προς την οποιαν ειπω, Ποτισον με, παρακαλω, ολιγον υδωρ εκ της υδριας σου, και αυτη ας ηναι η γυνη, την οποιαν ητοιμασεν ο Κυριος δια τον υιον του κυριου μου. 42 Και κλινας προσεκυνησα τον Κυριον· και ευλογησα Κυριον τον Θεον του κυριου μου Αβρααμ, οστις με κατευωδωσεν εις την αληθινην οδον, δια να λαβω την θυγατερα του αδελφου του κυριου μου εις τον υιον αυτου.
εάν θέλητε να καμητε ελεος και αληθειαν προς τον κυριον μου, ειπατε μοι, ει δε μη, ειπατε μοι, δια να στραφω δεξια η αριστερα. 50 Και αποκριθεντες o Λαβαν και o Βαθουηλ, ειπον, Παρα Κυριου εξηλθε το πραγμα· ημεις δεν δυναμεθα να σοι ειπωμεν κακον η καλον. 51 Και οι ανθρωποι οι μετ' αυτου, και διενυκτερευσαν το πρωι, ειπεν, Εξαποστειλατε με προς τον κυριον μου. 52 Και οτε ηκουσεν ο δουλος του Αβρααμ τους λογους αυτων, προσεκυνησεν εως εδαφους τον Κυριον. 53 Και εκβαλων ο δουλος σκευη αργυρα και σκευη χρυσα και ενδυματα, εδωκεν εις την Ρεβεκκαν· εδωκεν ετι δωρα εις τον αδελφον αυτης και εις την μητερα αυτης. 54 Και εφαγον και επιον, αυτος και οι ανθρωποι οι μετ' αυτου, και διενυκτερευσαν· και αφου εσηκωθησαν το πρωι, ειπεν, Εξαποστειλατε με προς τον κυριον μου. 55 Ειπον δε ο αδελφος αυτης και η μητηρ αυτης, Ας μεινη η κορη μεθ' ημων ημερας τινας, τουλαχιστον δεκα· μετα ταυτα θελει απελθει. 56 Και ειπε προς αυτους, Μη με κρατειτε, διοτι ο Κυριος κατευωδωσε την οδον μου· εξαποστειλατε με να υπαγω προς τον κυριον μου. 57 Οι δε ειπον, Ας καλεσωμεν την κορην και ας ερωτησωμεν την γνωμην αυτης. 58 Και εκαλεσαν την Ρεβεκκαν και ειπον προς αυτην, Υπαγεις μετα του ανθρωπου τουτου; Η δε ειπεν, Υπαγω. 59 Και εξαπεστειλαν την Ρεβεκκαν την αδελφην αυτων και την τροφον αυτης, και τον δουλον του Αβρααμ και τους ανθρωπους αυτου. 60 Και ευλογησαν την Ρεβεκκαν και ειπον προς αυτην, Αδελφη ημων εισαι, ειθε να γεινης εις χιλιαδας μυριαδων, και το σπερμα σου να εξουσιαση τας πυλας των εχθρων αυτου. 61 Και εσηκωθη η Ρεβεκκα και αι θεραπαιναι αυτης, και εκαθισαν επι τας καμηλους, και υπηγον κατοπιν του ανθρωπου· και ελαβεν ο δουλος την Ρεβεκκαν και ανεχωρησεν. 62 Ο δε Ισαακ επεστρεφεν απο του φρεατος Λαχαι-ροι· διοτι κατωκει εν τη γη της μεσημβριας. 63 Και εξηλθεν ο Ισαακ να προσευχηθη εν τη πεδιαδι περι το εσπερας· και υψωσας τους οφθαλμους αυτου, ειδε, και ιδου, ηρχοντο καμηλοι. 64 και υψωσα η Ρεβεκκα τους οφθαλμους ειδε τον Ισαακ και κατεπηδησεν απο της καμηλου. 65 Διοτι ειχεν ειπει προς τον δουλον, Τις ειναι ο ανθρωπος εκεινος, ο ερχομενος δια της πεδιαδος εις συναντησιν ημων; Ο δε δουλος ειχεν ειπει, Ειναι ο κυριος μου. Και αυτη λαβουσα την καλυπτραν, εσκεπασθη. 66 Και διηγηθη ο δουλος προς τον Ισαακ παντα οσα ειχε πραξει. 67 Ο δε Ισαακ εφερεν αυτην εις την σκηνην της μητρος αυτου Σαρρας· και ελαβε την Ρεβεκκαν, και εγεινεν αυτου γυνη, και ηγαπησεν αυτην· και παρηγορηθη ο Ισαακ περι της μητρος αυτου.

Chapter 25

1 Ελαβε δε ο Αβρααμ και αλλην γυναικα, ονομαζομενην Χεττουραν. 2 Και αυτη εγεννησεν εις αυτον τον Ζεμβραν και τον Ίοξαν και τον Μαδαν και τον Μαδιαμ και τον Ιεσβωκ και τον Σουα. 3 και ο Ίοξαν εγεννησεν τον Σεβα και τον Δαιδαν· οι δε υιοι του Δαιδαν ησαν Ασσουρειμ και Λετουσιειμ και Λαωμειμ. 4 Οι υιοι δε του Μαδιαμ ησαν Γεφα και Εφερ και Ανωχ και Αβειδα και Ελδαγα· παντες ουτοι υιοι της Χεττουρας. 5 Εδωκε δε ο Αβρααμ παντα τα υπαρχοντα αυτου εις τον Ισαακ.

Anonymous

29
Και ταυτα ειναι τα ετη των ημερων της ζωης του Αβρααμ, οσα εζησεν, ετη εκατον εβδομηκοντα
πεντε. 8Και εκπνευσας απεθανεν ο Αβρααμ εν γηρατι καλω, γερων και πληρης ημερων' και
προσετεθη εις τον λαον αυτου. 9Και έβαψαν αυτον ο Ισαακ και ο Ισμαηλ οι ιεροθεσιν
του τον αγρο παρα των υιων του Αβρααμ και Σαρρα η γυνη αυτου. 11Και μετα τον θανατον του Αβρααμ,
ευλογησεν ο Θεος Ισαακ τον υιον αυτου' και ταυτα ειναι τα ονοματα των υιων του
Ισμαηλ· πρωτοτοκος του Ισμαηλ Ναβαιωθ, επειτα Κηδαρ και Αβδεηλ και Μιβσαμ,
και Μισμα, και Δουμα και Μασσα 15Χαδδαρ, και Θαιμα, Ιετουρ, Ναφις, και Κεδμα·
ουτοι ειναι οι υιοι του Ισμαηλ, και ταυτα τα ονοματα αυτων κατα τας κωμας αυτων και κατα
τας κατοικιας αυτων· δωδεκα αρχοντες κατα τα εθνη αυτων.
 και ταυτα ειναι τα ετη της ζωης του Ισμαηλ, ετη
εκατον τριακοντα επτα· και εκπνευσας απεθανε και προσετεθη εις τον λαον αυτου.
Και μετα τον θανατον του Αβρααμ, ευλογησεν ο Θεος Ισαακ τον υιον
αυτου· και κατωκησεν ο Ισαακ πλησιον του φρεατος Λαχαι-ροι.
Και αυτη ειναι η γενεαλογια του
Ισαακ, υιου του Αβρααμ· ο Αβρααμ εγεννησε τον Ισαακ·
ητο δε ο Ισαακ ετων τεσσαρακον, οτε
ελαβεν εις εαυτον γυναικα την Ρεβεκκαν, θυγατερα Βαθουηλ του Συρου απο Παδαν-αραμ, αδελφην
Λαβαν του Συρου. 21Και εδεετο ο Ισαακ προς τον Κυριον περι της γυναικος αυτου, διοτι ητο στειρα·
και επηκουσεν ο Κυριος αυτου, και συνελαβεν η Ρεβεκκα η γυνη αυτου.
Και εδεετο ο Ισαακ προς τον Κυριον περι της γυναικος αυτου, διοτι ητο στειρα·
και επηκουσεν ο Κυριος αυτου, και συνελαβεν η Ρεβεκκα η γυνη αυτου.
Και επειτα εξηλθεν ο αδελφος αυτου· και η χειρ αυτου εκρατει την πτερναν του Ησαυ· δια τουτο ωνομασθη Ιακωβ· ο
δε Ισαακ ητο ετων εξηκοντα, οτε εγεννησεν αυτους.
Ηυξησαν δε τα παιδια· και εγεινεν ο μεν
Ησαυ ανθρωπος εις το κυνηγιον, ανθρωπος του αγρου· ο δε Ιακωβ, ανθρωπος απλους,
κατοικων εν σκηναις. 28Και ο μεν Ισαακ ηγαπα τον Ησαυ, διοτι το κυνηγιον ητο τροφη εις αυτον·
η δε Ρεβεκκα ηγαπα τον Ιακωβ.
Εμαγειρευε δε ο Ιακωβ μαγειρευμα· και ητο αποκαμωμενος·
και ειπεν ο Ησαυ προς τον Ιακωβ, Δος μοι, παρακαλω, να φαγω
απο το κοκκινον, το κοκκινον τουτο, διοτι ειμαι αποκαμωμενος· δια τουτο εκληθη το ονομα αυτου,
Εδωμ. 31Και ειπεν ο Ιακωβ, Πωλησον μοι σημερον τα πρωτοτοκια σου.
Και ο Ησαυ ειπεν, Ιδου,
εγω υπαγω να αποθανω, και τι με ωφελουσι ταυτα τα πρωτοτοκια;
Και ειπεν ο Ιακωβ, Ομοσον
μοι σημερον· και ωμοσεν εις αυτον· και επωλησε τα πρωτοτοκια αυτου εις τον Ιακωβ.
Και ο Ιακωβ εδωκεν εις τον Ησαυ αρτον και μαγειρευμα της φακης· και εφαγε και επιε και σηκωθεσ
ανεχωρησεν· ουτως ο Ησαυ κατεφρονησε τα πρωτοτοκια.
Chapter 26

1 Εγενε δε πεινα εν τη γη, εκτος της προτερας πεινης, της γενομενης επι των ημερων του Αβρααμ. Και υπηγεν ο Ισαακ προς τον Αβιμελεχ, βασιλεα των Φιλισταιων, εις Γεραρα. 2 Εφανη δε εις αυτον ο Κυριος και ειπε, Μη καταβης εις Αιγυπτον· κατοικησον εις τη γη την οποιαν θελω σου ειπει· 3 παροικει εν τη γη ταυτη, και εγω θελω εισθαι μετα σου, και θελω σε ευλογησει διοτι εις σε και εις το σπερμα σου θελω δωσει παντας τους τοπους τουτους· και θελω εκπληρωσει τον ορκον, τον οποιον ωμοσα προς Αβρααμ τον πατερα σου· 4 και θελω πληθυνει το σπερμα σου ως τα αστρα του ουρανου, και θελω δωσει εις το σπερμα σου παντας τους τοπους τουτους, και θελουσιν ευλογηθη εν τω σπερματι σου παντα τα εθνη της γης· 5 επειδη ο Αβρααμ υπηκουσεν εις την φωνην μου, και εφυλαξε τα προσταγματα μου, τας εντολας μου, τα διαταγματα μου και τους νομους μου. 6 Και κατωκησεν ο Ισαακ εν Γεραροις.

7 Ηρωτησαν δε οι ανδρες του τοπου περι της γυναικος αυτου· και ειπεν, Αδελφη μου ειναι· διοτι εφοβηθη να ειπη, Γυνη μου ειναι· λεγων, Μηπως με φονευσωσιν οι ανδρες του τοπου δια την Ρεβεκκαν· επειδη ητο ωραια την οψιν.

8 Και αφου διετριψεν εκει πολλας ημερας, Αβιμελεχ ο βασιλευς των Φιλισταιων, κυψας απο της θυριδος ειδε, και ιδου, ο Ισαακ επαιζε μετα Ρεβεκκας της γυναικος αυτου.

9 Εκαλεσε δε ο Αβιμελεχ τον Ισαακ και ειπεν, Ιδου, βεβαιως γυνη σου ειναι αυτη· δια τι λοιπον ειπας, Αδελφη μου ειναι; Και ειπε προς αυτον ο Ισαακ, διοτι ειπον, Μηπως αποθανω εξ αιτιας αυτης.

10 Και ειπεν ο Αβιμελεχ, Τι ειναι τουτο, το οποιον εκαμες εις ημας; παρ' ολιγον ηθελε κοιμηθη τις εκ του λαου μετα της γυναικος σου, και ηθελες φερει εφ' ημας ανομιαν. 11 Και προσεταξεν ο Αβιμελεχ εις παντα τον λαον, λεγων, Οστις εγγιση τον ανθρωπον τουτον η την γυναικα αυτου, θελει εξαπαντος θανατωθη. 12 Εσπειρε δε ο Ισαακ εν τη γη εκει και εσυναξε κατ' εκεινον τον χρονον εκατονπλασια· και ευλογησεν αυτον ο Κυριος.

13 Και εμεγαλυνετο ο ανθρωπος και επροχωρει αυξανομενος, εωσου εγεινε μεγας σφοδρα· 14 και απεκτησε προβατα και βοας και δουλους πολλους· εφθονησαν δε αυτον οι Φιλισταιοι. 15 Και παντα τα φρεατα, τα οποια εσκαψαν οι δουλοι του πατρος αυτου επι των ημερων Αβρααμ του πατρος αυτου, ενεφραξαν αυτα και εγεμισαν αυτα χωμα. 16 Και ειπεν ο Αβιμελεχ προς τον Ισαακ, Απελθε αφ' ημων, διοτι εγεινες δυνατωτερος ημων σφοδρα.

17 και ειπεν ο Αβιμελεχ, Τι ειναι τουτο, το οποιον εκαμες εις ημας; παρ' ολιγον ηθελε κοιμηθη τις εκ του λαου μετα της γυναικος σου, και ηθελες φερει εφ' ημας ανομιαν. 11 Και προσεταξεν ο Αβιμελεχ εις παντα τον λαον, λεγων, Οστις εγγιση τον ανθρωπον τουτον η την γυναικα αυτου, θελει εξαπαντος θανατωθη. 12 Εσπειρε δε ο Ισαακ εν τη γη εκει και εσυναξε κατ' εκεινον τον χρονον εκατονπλασια· και ευλογησεν αυτον ο Κυριος. 13 Και εμεγαλυνετο ο ανθρωπος και επροχωρει αυξανομενος, εωσου εγεινε μεγας σφοδρα. 14 και απεκτησεν και βασιλεα των Φιλισταιων, κυψας απο της θυριδος ειδε, και ιδου, ο Ισαακ επαιζε μετα Ρεβεκκας της γυναικος αυτου. 15 Και παντα τα φρεατα, τα οποια εσκαψαν εις την γη την οποιαν θελω σου ειπει· 16 Και απεκπεθεν ο Αβιμελεχ εις την γη την οποιαν θελω σου ειπει· 17 Και εσκαψαν αλλο φρεαρ και επιτεμασεν και περι τουτου δεν ελογομαχησαν· και ωνομασεν αυτο Ρεχωβωθ, λεγων, διοτι τωρα επλατυνεν ημας ο Κυριος και ηυξησεν ημας επι της γης.
μετά σου, καὶ θελώ σε ευλογησεί καὶ θελώ πληθυνει το σπέρμα σου, δια Αβρααμ τον δουλόν μου. 25 Και ὁ Αβιμελέης υπήγγε τον αὐτόν ἀπὸ Γεράρων, καὶ Οχοζάθ ο οἰκείος αὐτοῦ, καὶ Φιχολ ο ἀρχιστρατήγος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 26 Καὶ εἰπε πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰσαάκ, Διὰ τι ἐλήθητε πρὸς εμε, αφού σεις με εμισήσατε καὶ με εδιώξατε ἀπὸ σας; 27 οἱ δὲ εἰπον, Εἰδομεν φανερα, ὅτι ὁ Κυρίος εἶναι μετὰ σου, καὶ εἰπομεν, Ἀς γεινη τῷ θωρα ορίκος μεταξύ ἡμῶν, μεταξύ ἡμῶν καὶ σου, καὶ ἀς καμώμεν συνθῆκην μετὰ σου, 28 ὃτι δὲ θέλεις καὶ καίει κακὸν εἰς ἡμᾶς, καθὼς ἡμεῖς δὲν σε ἠγιασάμεν, καὶ καθὼς ἐπράξαμεν εἰς σε μονὸν καλὸν, καὶ σε εξάπεστειλαμεν εἰς εἰρήνη; τῷ τῶρα σε εἰσαί εὐλογημένος τοῦ Κυρίου. 29 Καὶ εκάμεν εἰς αὐτοὺς συμπόσιον, καὶ εφάγον καὶ ἐπίον. 30 Καὶ ἐσήκωθησαν ἐνωρίς τῷ πρῶι, καὶ ὁ εἰς πρὸς τὸν ἄλλον. 31 Καὶ ἐκαμεν εἰς αὐτοὺς συμπόσιον, καὶ ἐφάγον καὶ ἐπίον. 32 Καὶ τῇ ἡμέρᾳ ταύτην ἐλήθην ὁ Ισαάκ, ὁ Φρακτῆς τῷ Ἰσαάκ ἀνθρωπος τῆς πόλεως Βηρίσαβης, ὅτι τοῦτο εἶναι τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Βηρίσαβης ἀπὸ τούτου.
αυτού εδέσματα καθως ηγατα ο πατηρ αυτού. 15Καὶ λαβοῦσα η Ρεβεκκα τα καλλητερα φορεματα Ἡσαυ του μεγαλητερου υιου αυτης, τα οποια ειχεν εν τη οικια, ενεδυσε με αυτα Ιακωβ, του υιου αυτης του νεωτερου· 16και με τα δερματα των εριφιων εσκεπασε τας χειρας αυτου, και τα γυμνα του τραχηλου αυτου· 17και εδωκεν εις τας χειρας Ιακωβ του υιου αυτης τα εδεσματα και τον αρτον, τα οποια ητοιμασε. 18Καὶ ηλθε προς τον πατερα αυτου· και ειπε, Πατερ μου. Ο δε ειπεν, Ιδου, εγω· τις εισαι, τεκνον μου; 19Και ειπεν τον Ιακωβ προς τον πατερα αυτον, Εγω ειμαι Ησαυ ο πρωτοτοκος σου· ηγατα ο πατηρ αυτου·
Ησαυ του μεγαλητερου υιου αυτης, τα οποια ειχεν εν τη οικια, ενεδυσε με αυτα Ιακωβ, τον υιον αυτης τον νεωτερον·
και με τα δερματα των εριφιων εσκεπασε τας χειρας αυτου, και τα γυμνα του τραχηλου·
και εδωκεν εις τας χειρας Ιακωβ του υιου αυτης τα εδεσματα και τον αρτον, τα οποια ητοιμασε. 18Και ηλθε προς τον πατερα αυτου· και ειπε, Πατερ μου. Ο δε ειπεν, Ιδου, εγω· τις εισαι, τεκνον μου; 19Και ειπεν τον Ιακωβ προς τον ισαακ προς τον υιου αυτου, Εγω ειμαι Ησαυ ο πρωτοτοκος σου·
και με τα δερματα των εριφιων εσκεπασε τας χειρας αυτου, και τα γυμνα του τραχηλου·
και εδωκεν εις τας χειρας Ιακωβ του υιου αυτης τα εδεσματα και τον αρτον, τα οποια ητοιμασε.
και υψώσειν ο Ησαυ την φωνήν αυτού, και εκλαύσε. 39Και απεκρίθη Ἰσαακ ο πατὴρ αυτοῦ, καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτὸν, Ἰδοὺ, η κατοίκησις σου θέλει εἰσθαι εἰς τὸ παχὸς τῆς γῆς, καὶ εἰς τὴν δροσόν τοῦ οὐρανοῦ ανώθεν· 40καὶ με τὴν μαχαίραν σου θέλεις ζῆ, καὶ εἰς τὸν αὐξὸν σου θέλεις δούλευσε, οταν δὲ υπερισχύσῃ, θέλεις συντρίψῃ τὸν ζυγὸν αὐτοῦ απὸ τοῦ τραχήλου σου. 41Καὶ εμῆσεν ὁ Ἰσαακ τὸν Ιακώβ, διὰ τὴν εὐλογίαν με τὴν οποίαν εὐλογήσεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ· καὶ εἰπὲν ὁ Ἰσαακ εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, Πλησιάζουσιν αἱ ἡμέραι τοῦ πενθοῦς τοῦ πατροῦ μου· τότε θέλω φονεύσει Ιακώβ τὸν αδελφὸν μου. 42Ἔνθελεν δὲ ὁ Ἰσαακ πρὸς τὴν Ῥεβεκκαν τοῦ υἱοῦ αὐτῆς τοῦ μεγαλοτέρου, καὶ πεσὼν εἰλαφήσεν Ιακώβ τὸν υἱὸν αὐτῆς τοῦ νεότερον, καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτόν, Ἰδοὺ, Ἰσαακ ο ἀδελφὸς σου παρηγορεῖ εαυτὸν κατὰ σοῦ, ὅτι θέλει σε φονεύσει. 43Καὶ εἶπεν Ἡσαυ εἰς τὸν Ιακώβ, Φιλοκόμησεν αἰ αἱ ἡμέραι τοῦ πενθοῦς τοῦ πατροῦ μου· τότε θέλω φονεύσει Ιακώβ τὸν αδελφόν μου. 44Βλέπει δὲ ὁ Ἰσαακ τὸν Ιακώβ, ἔλθῃ δὲ ὁ Ἰσμαήλ, καὶ ἔλαβεν αὐτὸν εἰς εαυτὸν γυναῖκα, εἰς τὴν γῆν τῆς οἰκιᾶς τοῦ Βατουηλ, τοῦ υἱοῦ τῆς μητέρος αὐτοῦ· καὶ ἔφυγεν δὲ ὁ Ἰσαακ εἰς τὴν Ναμίθ, καὶ ἔλαβεν τὸν Ησαυ τὸν αδελφόν μου εἰς Χαρράν: 45Καὶ ὁ Ἰσαακ ἔδιδε τὸν Ιακώβ· καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν εὐλογίαν τοῦ Αβρααμ. 46Καὶ ἐξηλθεν ὁ Ιακώβ ἀπὸ τῆς Βη𝛽ς-σαβινα, καὶ ἐπηκολύσα τὸν Ἡσαυ, ἔλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἐκεῖνην ἐπηκολύσαν εἰς τὸν Βη𝛽ς-σαβιναν.
της οποίας η κορυφή εφθανεν εις τον ουρανόν· και ιδού, οι αγγέλοι του Θεού ανεβαινον και κατεβαινον επ’ αυτής. Ἑκατὸς και ίδου, ο Κυρίος ἤστατο επανωθεν αυτής και εἰπεν, Ἕγω εἰμαι Κυρίος ο Θεὸς τοῦ Αβραὰμ τοῦ πατρὸς σου, καὶ ο Θεὸς τοῦ Ἰσαὰκ· τὴν γῆν, επὶ τῆς οποίας κοιμασαι, εἰς σε θελω δωσει αὐτὴν καὶ εἰς τὸ σπέρμα σου.

13. Καὶ ιδοὺ, ο Κύριος ἤστατο ἐπανωθεν αὐτῆς καὶ εἶπεν, Ἔγω εἰμαι Κύριος ο Θεὸς του Αβρααμ του πατρος σου, και ο Θεος του Ισαακ· την γην, επι της οποιας κοιμασαι, εις σε θελω δωσει αυτην και εις το σπερμα σου.

14. και θελει εισθαι το σπερμα σου ως η αμμος της γης, και θελεις εξαπλωθη προς δυσιν και προς ανατολην και προς βορραν και προς νοτον· και θελουσιν ευλογηθη εν σοι, και εν τω σπερματι σου πασαι αι φυλαι της γης·

15. και ιδοὺ, εγὼ εἰμαι μετὰ σου, και θελῶ σε διαφυλάττει πάνταχο, οπου αν υπαγης, και θελῶ σε επαναφέρει εις την γην ταυτην· διοτι δεν θελω σε εγκαταλείψει, εωςου καμω οσα ελαλησα προς σε.

16. Καὶ εξεγερθείς ο Ιακώβ εκ του υπνου αυτου, ειπε, Βεβαια ο Κυριος ειναι εν τω τοπω τουτω, και εγω δεν ηξευρον.

17. Και εφοβηθη και ειπε, Ποσον φοβερος ειναι ο τοπος ουτος· δεν ειναι τουτο, ειμη οικος Θεου, και αυτη η πυλη του ουρανου.

18. Και σηκωθεις ο Ιακωβ ενωρις το πρωι, ελαβε τον λιθον τον οποιον ειχε θεσει προσκεφαλαιον αυτου, και εστησεν αυτον δια στηλην και εχυσεν ελαιον επι την κορυφην αυτης.

19. Και εκαλεσε το ονομα του τοπου εκεινου, Βαιθηλ· το δε ονομα της πολεως εκεινης ητο προτερον Λουζ.

20. Και ευχηθη ο Ιακωβ ευχην, λεγων, Αν ο Θεος ηναι μετ’ εμου και με διαφυλαξη εν τη οδω ταυτη εις την οποιαν υπαγω, και μοι δωση αρτον να φαγω και ενδυμα να ενδυθω, και επιστρεψω εν ειρηνη εις τον οικον του πατρου μου, τοτε ο Κυριος θελει εισθαι Θεος μου· και ο λιθος ουτος, τον οποιον εστησα δια στηλην, θελει εισθαι οικος Θεου· και εκ παντων οσα μοι δωσης, το δεκατον θελω προσφερει εις σε.

Chapter 29

1. Και εκινησεν ο Ιακωβ και υπηγεν εις την γην των κατοικων της ανατολης. 2. Και ειδε, και ιδου, φρεαρ εν τη πεδιαδι και ιδου, εκει τρια ποιμνια προβατων αναπαυομενα πλησιον αυτου, διοτι εκ του φρεατος εκεινον εποτιζον τα ποιμνια· λιθος δε μεγας ητο επι το στομιον του φρεατος.

3. Και οτε συνηγοντο εκει παντα τα ποιμνια, απεκυλιον τον λιθον απο του στομιου του φρεατος, και εποτιζον τα ποιμνια· επειτα εθετον παλιν τον λιθον επι το στομιον του τοπου αυτου.

4. Και ειπε προς αυτους ο Ιακωβ, Αδελφοι, ποθεν εισθε; Οι δε ειπον, Εκ της Χαρραν ειμεθα. 5. Και ειπε προς αυτους, Γνωριζετε Λαβαν τον υιον του Ναχωρ; οι δε ειπον, Γνωριζομεν. 6. Και ειπε προς αυτους, Υγιαινε; Οι δε ειπον, Υγιαινε· και ιδου, Ραχηλ η θυγατηρ αυτου ερχεται μετα των προβατων.

7. Και ειπεν, Ιδου, μενει ακομη ημερα πολλη, δεν ειναι ωρα να συρθωσι τα κτηνη· ποτισατε τα προβατα και υπαγετε να βοσκησητε αυτα. 8. Οι δε ειπον, Δεν δυναμεθα, εωςου συναχθωσι παντα τα ποιμνια, και να αποκυλισωσι τον λιθον απο του στομιου του φρεατος· τοτε υπαγον τα προβατα.

9. Και ενω ακομη ελαλει προς αυτους, ηλθεν η Ραχηλ μετα των προβατων του πατρος αυτης· διοτι αυτη εβοσκε. 10. Και εφιλησεν ο Ιακωβ την Ραχηλ και υψωσας την...
φωνήν αὐτοῦ εκλαύσε. 12 Καὶ ἀπηγγέιλεν ὁ Ἰακὼβ πρὸς τὴν Ραχήλ, οτι εἰναι αδελφὸς τοῦ πατρὸς αὐτῆς, καὶ οτι εἰναι υἱὸς τῆς Ρεβεκκᾶς· καὶ εἰκεῖν ἡ ὁμολογία στηρίζει τοῦτο εἰς τὸν πατέρα αὐτῆς. 13 Καὶ ἐκήκουσεν ὁ Λαβάν τὸ ὄνομα τοῦ Ἰακὼβ τοῦ υἱοῦ τῆς αδελφῆς αὐτοῦ, ἐδραμεν εἰς συναντήσειν αὐτοῦ· καὶ ἐφιλήσεν αὐτον καὶ εὐφράξεθη ὁ Ἰακὼβ πρὸς τὸν Λαβάν παντα τὰ γενόμενα. 14 Ἐλίζα καὶ Ραχήλ, οἵτινες οὖν ἐφίλησαν αὐτοῦ, ἐπολεύσαν εἰς αὐτὸν, καὶ διηγήσατο σοὶ τὰ γενόμενα. 15 Καὶ πρὸς τὸν Λαβάν εἶπεν, Βεβαιὰ ὁ σῶμάς καὶ σαρξ ἐσθιετε. Καὶ κατοικήσατε με ἐν ἑνετήν. 16 Καὶ εἶπεν οὗτος ο Λαβάν πρὸς τὸν Ἰακὼβ, Εἰπον ὁ Λαβάν διὰ τοῦτο θελεῖς με δοῦλον δώρως; εἰπον, τίς γάρ θέλεις διηγήσασται κοινωνίας. 17 Καὶ ἔχετε δύο γυναῖκες· τῇ Λείᾳ τῇ πρεσβυτέρῃ, καὶ τῇ Ῥαχήλ, τῇ μικροτέρᾳ. 18 Καὶ ἐγαλούσεν ὁ Ἰακὼβ τῇ Ῥαχήλ· καὶ εἶπε, Θελεῖς με δοῦλον εἰς ἑπτὰ ἔτη; 19 Καὶ εἶπεν ὁ Λαβάν Καλοτέρας ἐστίν σοι, παρὰ να δοξολογήσῃς με. 20 Καὶ ἔδωκεν ὁ Ἰακὼβ διὰ τὴν Ῥαχήλ ἑπτὰ ἔτη. 21 καὶ εἶπεν ὁ Λαβάν πρὸς τὸν Λαβάν, Δος μοι τὴν γυναῖκαν ἐμπρός πρὸς αὐτήν. 22 Καὶ συνήγαγεν ὁ Λαβάν δεκαγενάρες ἑπτὰ ἔτη, καὶ ἔδωκεν ἐπὶ τὴν Ραχήλ. 23 Καὶ εἶπεν ὁ Λαβάν Εἰσέλθετε εἰς τὸν οἶκον τοῦ Λαβάν, καὶ ἐξεπλήρωσεν τὸν τόπον. 24 Καὶ ἔδωκεν ὁ Λαβάν τῇ Λείᾳ τῇ πρεσβυτέρῃ, Ζελφάν, τῇ θεραπείᾳ τῆς. 25 Καὶ πρὸς τὸν Ἱακὼβ εἶπεν, Τῆς ἡμέρας τοῦ ἱεροσολύμου· ἐκκοιμήσων τῇ Ραχήλ. 26 καὶ εἶπεν ὁ Λαβάν Εἰσέλθετε εἰς τὸν οἶκον τοῦ Λαβάν, καὶ κατοικήσατε μετ᾿ ἑμῶν. 27 καὶ κατελάβασεν ὁ Ιακὼβ τῇ Λείᾳ τῇ πρεσβυτέρῃ, καὶ ζητήσατε τὸν Λαβάν. 28 Καὶ κατελάβασεν ὁ Λαβάν τῇ Ραχήλ, καὶ ζητήσατε τὸν Ἰακὼβ. 29 Καὶ εἶπεν ὁ Λαβάν διὰ τὴν Ῥαχήλ, τῇ μικροτέρᾳ, καὶ Ἐβδομάδον ἐκκοιμήσων. 30 καὶ ἔστη ὁ Ἰακὼβ τῇ Ῥαχήλ, καὶ ἐκαδέωρεν τῇ Ραχήλ. 31 καὶ ἠνεγείρεν τὴν μητέραν τῆς, καὶ ἐγεννήσεν τὸν Ἰουδαν. 32 καὶ ἠχοποβερετε τῇ Ἀδελφῇ, καὶ ἐπηκεισθέντος αὐτῆς, ἐκκοιμήσεν τῇ Ῥαχήλ. 33 Καὶ εἶπεν ὁ Ἰακὼβ, Εἰσέλθετε εἰς τὸν οἶκον τοῦ Λαβάν, καὶ κατοικήσατε με τὸν Λαβάν. 34 καὶ τῇ Ραχήλ, τῇ μικροτέρᾳ, καὶ ἔστη ἐκαδέωρεν τῇ Ἀδελφῇ. 35 καὶ εἶπεν ὁ Ἰακὼβ, Εἰσέλθετε εἰς τὸν οἶκον τοῦ Λαβάν, καὶ κατοικήσατε με τὸν Λαβάν.
Καὶ οτὲ εἶδεν ἡ Ῥαχήλ ὅτι δὲν ἐτεκνοποίησεν εἰς τὸν Ἰακὼβ, ἐφθονήσεν ἡ Ῥαχήλ τὴν ἀδελφήν αὐτῆς· καὶ εἶπε πρὸς τὸν Ἰακὼβ, Δος μοι τεκνά· εἰδὲ μὴ, εγὼ ἀποθνῄσκω. 2Καὶ εξῆρθε ο ὅθυμος τοῦ Ἰακὼβ κατὰ τῆς Ῥαχήλ καὶ εἶπε, Μηδὲν ἐμὸν ἀντὶ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς γονατῶν μου, διὰ νὰ ἀποκτῆσῃ καὶ εγὼ τεκνὰ εἰς αὐτής. 3Καὶ εἶδοκεν εἰς αὐτὸν τὴν Ῥαχήλ τὴν Ῥαχήλ τὴν ἁπατητὴν αὐτῆς ἱεροτόμου τοῦ Ἰακὼβ. 4Καὶ έξηφθη ο θυμὸς τοῦ Ἰακὼβ κατὰ τῆς Ραχήλ καὶ εἶπε, Μηπως εἰμαι ἐμὸν ἀντὶ τοῦ Θεοῦ ὁ οὐσίς σε ἐστραφείς ἀπὸ καρποῦ κοιλίας; 5Η δε εἶπεν, Ιδού, ἡ θεραπαινὴ τῆς Ραχήλ τὸν Βαλλαν εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὴν, καὶ θελεῖ γεννῆσαι ἐπὶ τῶν γονατῶν μου, διὰ νὰ ἀποκτῆσῃ καὶ εγὼ τεκνὰ εἰς αὐτής. 6Καὶ έδωκεν εἰς αὐτον τὴν Ῥαχήλ τὸν Βαλλαν ὁ θεσπορέας τῆς Ῥαχήλ καὶ εγεννῆσαι δευτερον γονέαν εἰς τὸν Ἰακὼβ. 7Καὶ έδωκεν εἰς αὐτον τὴν Βαλλαν τὴν θεραπαινὴν τῆς Ῥαχήλ, καὶ γεννῆσαι δευτερον γονέαν εἰς τὸν Ἰακὼβ. 8Καὶ εἶπεν ἡ Ῥαχήλ, Δυνατὴν παλην επαλαίσα μετα τῆς αδελφῆς μου, καὶ ὑπερισχύσα· καὶ έκαλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Νεφθαλί. 9Καὶ οτὲ εἶδεν ἡ Λειά ὅτι επαυσε νὰ γεννᾶ, ἐλαβε τὴν Ζελφάν τὴν θεραπαινὴν τῆς Λειάς καὶ εδωκεν αὐτήν εἰς τὸν Ἰακὼβ διὰ γυναῖκα. 10Καὶ ἡ Ζελφά, η θεραπαινὴ τῆς Λειάς, εγεννῆσαι γονέαν εἰς τὸν Ἰακὼβ. 11Καὶ εἶπεν ἡ Λειά, Ευτυχια ερχεται καὶ ἦκουσε καὶ τὴν φωνὴν μου καὶ μοι εδωκεν γονέαν· διὰ τοῦτο έκαλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Δαν. 12Καὶ συνελαβε παλιν η Βαλλα, η θεραπαινὴ τῆς Ραχήλ, καὶ εγεννῆσαι δευτερον γονέαν εἰς τὸν Ἰακὼβ· 13καὶ εἶπεν ἡ Λειά, Μακαρια εγὼ διοτι θελουσι με μακαριζει αἱ γυναικες· καὶ έκαλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ασηρ. 14Καὶ ἦγεν ο Ρουβην ἐν ταῖς ἡμεραῖς τοῦ θερισμοῦ τοῦ σίτου καὶ ευρηκε μανδραγορας εν τῷ αγρῳ· καὶ εμφανίσθησαν αὐτοῖς τοῖς οὐρανοῖς τοῦ Ἰακὼβ. 15Η δε εἶπε πρὸς αὐτήν, Μικρόν πράγμα εἰναι ὅτι ελαβες τὸν άνδρα μου; καὶ θελεῖς νὰ λαβῇς καὶ τῶν μανδραγορῶν τοῦ Ἰακὼβ. 16Καὶ έκαλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Δαν. 17Καὶ εξελεφθη ὁ θεος τῆς Λειάς· καὶ συνελαβε καὶ εγεννησεν εἰς τὸν Ἰακὼβ πεμπτὸν γονέαν. 18Καὶ εἶπεν ἡ Λειά, Εδωκε μοι ο Θεος τὸν μισθὸν μου διοτι εδωκα τὴν θεραπαινὴν μου εἰς τὸν ἰακὼβ. 19Καὶ έκαλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ισσαχαρ. 20Καὶ συνελαβεν ακομη ἡ Λειά καὶ εγεννησεν δευτερον γονέαν εἰς τὸν Ἰακὼβ· 21καὶ εἶπεν ἡ Λειά με επροικισεν ο θεος καλην προικα· τωρα θελει κατοικησει μετα αὐτον· καὶ εκαλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ισσαχαρ. 22Καὶ εγεννησεν θυγατέρα· καὶ εκαλεσε τὸ ὄνομα αὐτης Δειναν. 23Καὶ εξελεφθη ὁ θεος τῆς Λειάς· καὶ έκαλεσε τὸ ὄνομα αὐτῆς Ιωσηφ, λεγουσα, ο θεος να προσθεση εις εμε και ἄλλον γονέαν. 24Καὶ έκαλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιωσηφ, λεγουσα, ο Θεος να προσθεση εις εμε και ἄλλον γονέαν. 25Καὶ αφου η Ῥαχήλ εγεννησε τον Ιωσηφ προς τὸν Λαβαν, έξαποστείλεν με, δια να απελθω εἰς τὸν τοπον μου καὶ εἰς τὴν πατρίδα μου· 26δοσ μοι τὰς γυναικας μου καὶ τὰ παιδια μου δια τὰς οποιας σε εδουλευα δια να απελθω διοτι συ γνοριζεις την δουλευσιν μου, την οποιαν σε εδουλευα. 27Ειπε δε προς αὐτον τὸν Λαβαν, Παρακάλει σε να ευρω χαριν επιφοβωνθων σου· εγνωρια εκ πειρας οτι ο Κυριος με ευλογησεν εξ αιτιας σου. 28Καὶ εἶπε, Διορισον μοι τὸν μισθὸν σου, καὶ θελω σοι δώσει αὐτον.
29 Ο δε ειπε προς αυτον, συ γνωριζεις τινι τροπω σε εδουλευσα, και ποπα εγειναν τα κτηνη σου μετ' εμου. 30 διοτι σοι ειχεσ προ εμου ησαν ολιγα, και τωρα ηζησαν εις πληθος· και ο Κυριος σε ευλογησε με την ελευσιν μου· και τωρα ποτε θελω προβλεψει και εγω δια τον οικον μου; 31 Ο δε ειπε, Τι να σοι δωσω; Και ο Ιακωβ ειπε, δεν θελεις μοι δωσει ουδεν· εαν καμης εις εμε το πραγμα τουτο, παλιν θελω ποιμενει τον αυτο· 32 ταυτα να ηναι ο μισθος μου· και εις το εξης η δικαιοσυνη μου θελει μαρτυρησει περι εμου, οταν ελθη εμπροσθεν σου δια τον μισθον μου· 33 και εις τον οικον μου· 34 και ηυξησεν σφοδρα σφοδρα, και απεκτησε ποιμνια πολλα και δουλας και δουλους και ονους. 35 Και ηκουσεν ο Ιακωβ τους λογους των υιων του Λαβαν, λεγοντων, Ο Ιακωβ ελαβε παντα τα υπαρχοντα του πατρος ημων, και εκ των υπαρχοντων του πατρος ημων απεκτησε πασαν την δοξαν ταυτην. 36 Και ειδεν ο Ιακωβ το προσωπον του Λαβαν, και ιδου, δεν ητο προς αυτον ως χθες και προχθες. 37 Ειπε δε ο Κυριος προς τον Ιακωβ, Επιστρεψον εις την γην των πατερων σου, και εις την συγγενειαν σου, και θελω εισθαι μετα σου. 38 Τοτε εστειλεν ο Ιακωβ και εκαλεσε την Ραχηλ και την Λειαν εις την πεδιαδα προς το ποιμνιον αυτου· 39 και ειπε προς αυτας, Βλεπω το προσωπον του πατρος σας, οτι δεν ειναι προς εμε ως χθες και προχθες· ο Θεος ομως του πατρος μου εσταθη παλιν το προσωπον του πατρος του πατερων σου, δια τον ευγενειαν σου, και θελω εισθαι μετα σου.
και σεις εξευρετε οτι εν ολη τη δυναμει μου εδουλευσα τον πατερα σας· αλ' ο πατη
σας με ηπατησε και ηλλαξε τους μισθους μου δεκακις· πλην ο Θεος δεν αφηκεν αυτον να 
με κακοποιηση. οτε ελεγεν ο Θεος το ποιμνιον του πατρος σας και εδωκεν εις 
εμε. Και καθ' ον καιρον συνελαμβανε το ποιμνιον, υψωσα τους οφθαλμους μου και ειδον 
και οι τραγοι και οι κριοι, οι αναβαινοντες επι τα προβατα και τας αιγας, ησαν παρδαλοι, 
ποικιλοι και στικτοι. Και μοι ειπεν ο αγγελος του Θεου κατ' οναρ, Ιακωβ· και ειπα, Ιδου, 
Υψωσον τωρα τους οφθαλμους σου, και ιδε παντας τους τραγους και τους κριους,
καθ' ον καιρον συνελαμβανε το ποιμνιον. και ειδον κατ' οναρ, και ιδου, οι 
ησαν παρδαλοι, ποικιλοι και στικτοι. Ουτως αφηρεσεν ο Θεος το ποιμνιον του πατρος 
εκεινον και εδωκεν εις εμε. Και καθ' ον καιρον συνελαμβανε το ποιμνιον, υψωσα 
τους οφθαλμους μου και ειδον κατ' οναρ, και ιδου, οι τραγοι και οι κριοι, οι 

Και σεις εξευρετε οτι εν ολη τη δυναμει μου εδουλευσα τον πατερα σας·
και σεις εξευρετε οτι εν ολη τη δυναμει μου εδουλευσα τον πατερα σας·
ευρης τους θεος σου, ας μη ζηση· εμπροσθεν των αδελφων εις εμε
ek των ιδιων σου, και λαβε. Διοτι δεν ξευρευν ο Ιακωβ ότι η Ραχηλ ειχε κλεψει αυτους. 33 Εισηλθε
λοιπον ο Λαβαν εις την σκηνην του Ιακωβ, και εις την σκηνην της Λειας, και εις τας σκηνας των
dυο θεραπαινων· αλλα δεν ευρηκεν αυτους. Τοτε εξηλθεν εις την σκηνης της Λειας, και εισηλθεν
eις την σκηνην της Ραχηλ. 34 Η δε Ραχηλ ειχε λαβει τα ειδωλα, και βαλει αυτα εις σαμαριον
cαμηλου, και εκαθητο επ' αυτα. Και ερευνησας ο Λαβαν ολην την σκηνην, δεν ευρηκεν. 35 Η δε
ειπε προς τον πατερα αυτης, Ας μη φανη βαρυ εις τον κυριον μου, διοτι δεν δυναμαι να σηκωθω
eμπροσθεν σου, επειδη εχω τα γυναικεια. Και αυτος ηρευνησε, αλλα δεν ευρηκε τα ειδωλα. 36 Και
ωργισθη ο Ιακωβ και επεπληξε τον Λαβαν· και αποκριθεις ο Ιακωβ ειπε προς τον Λαβαν, Τι ειναι
tο ανομημα μου; τι το αμαρτημα μου, οτι κατεδιωξας οπισω μου; 37 ηρευνησε ο Λαβαν, αλλα δεν ευρηκε τα ειδωλα.
η ημεραν ειναι εν τη οικια σου· δεκατεσσαρα ετη σε εδουλευσα δια τας δυο σου
θυγατερας, και εξ ετη δια τα προβατα σου· και ηλλαξας τον μισθον μου δεκακις· 40 Εις ετη ειναι
αφ' οτου ειμαι μετα σου· τα προβατα σου και αι αιγες σου δεν ητεκνωθησαν, και τους κριους του
ποιμνιου σου δεν εφαγον. 41 Θηριαλωτον δεν εφερα εις σε· εγω επληρωνον αυτο· απο της χειρος
μου εζητεις ο, τι με εκλεπτετο την ημεραν, η ο, τι με εκλεπτετο την νυκτα· 42 την ημεραν εκαιομην
υπο του καυματος και την νυκτα υπο του παγετου· και εφευγεν ο υπνος μου απο των οφθαλμων
μου· 43 εικοσι ετη ηδη ευρισκομαι εν τη οικια σου· δεκατεσσαρα ετη σε εδουλευσα δια τας δυο σου
θυγατερας, και εξ ετη δια τα προβατα σου· και ηλλαξας τον μισθον μου δεκακις· 44 Εαν ο Θεος του
πατρος μου, ο Θεος του Αβρααμ και ο φοβος του Ισαακ, δεν ητο μετ' εμου, βεβαια κενον ηθελες
exαποστειλει τωρα· ειδεν ο Θεος την ταλαιπωριαν μου και τον κοπον των χειρων μου, και σε
ηλεγξεν εχθες την νυκτα. 45 Και αποκριθεις ο Λαβαν, ειπε προς τον Ιακωβ, Αι θυγατερες αυται
ειναι θυγατερες μου, και οι υιοι ουτοι υιοι μου, και τα προβατα ταυτα προβατα μου, και παντα
οσα βλεπεις ειναι ιδικα μου· και τι να καμω σημερον εις τας θυγατερας αυτων, τα οποια εγεννησαν; 46 Και ελαβεν ο Ιακωβ λιθον και εστησεν αυτον στηλην. 47 Και ειπεν ο Ιακωβ προς τους αδελφους αυτου, Συναξατε λιθους· και ελαβον λιθους, και εκαμον σωρον· και εφαγον εκει επι του σωρου.
48 Και ειπε ο μεν Λαβαν εκαλεσεν αυτον Ιεγαρ-σαχαδουθα· ο δε Ιακωβ εκαλεσεν αυτον Γαλεεδ. 49 Και ειπεν ο Λαβαν, Ο σωρος ουτος ειναι σημερον μαρτυριον μεταξυ εμου και σου· δια τουτο εκαλεσθη το ονομα αυτου Γαλεεδ, και Μισπα, διοτι ειπεν, Ας επιβλεψη
ο Κυριος αναμεσον εμου και σου, οταν αποχωρισθωμεν ο εις απο του αλλου· 50 εαν ταλαιπωρησης
tas θυγατερας μου, η εαν λαβης αλλας γυναικας εκτος των θυγατερων μου, δεν ειναι ουδεις μεθ' ημων·
βλεπε, ο Θεος ειναι μαρτυς αναμεσον ημων. Ο δε Ιακωβ ομοσεν εις τον φοβον του πατρος αυτου Ισαακ.
51 Και ειπεν ο Λαβαν, Ο σωρος ουτος ειναι σημερον μαρτυριον μεταξυ εμου και σου· δια τουτο εκαλεσθη
tο ονομα αυτων Γαλεεδ, και Μισπα, διοτι ειπεν, Ας επιβλεψη
ο Κυριος αναμεσον εμου και σου, οταν αποχωρισθωμεν ο εις απο του αλλου· 52 εαν ταλαιπωρησης
tas θυγατερας μου, η εαν λαβης αλλας γυναικας εκτος των θυγατερων μου, δεν ειναι ουδεις μεθ' ημων·
βλεπε, ο Θεος ειναι μαρτυς μεταξυ εμου και σου. 53 Και ειπεν ο Λαβαν προς τον Ιακωβ, Ιδου,
ο σωρος αυτους, και ίδου, η στηλη αυτης, εις την σκηνην εις την σκηνην της Λειας, και εις την
σκηνην της Ραχηλ. 54 Τοτε εθυσεν ο Ιακωβ θυσιαν επι του ορους και προσκαλεσε τους αδελφους αυτου δια να φαγωσιν αρτον· και εφαγον αρτον και διενυκτερευσαν
και σηκώθηκε ο Λαβαν ενωρίς το πρωί, εφιλήσε τους υιούς αυτού και τας θυγατέρας αυτού, και ευλογήσε συνεχώρησεν ο Λαβαν και επεστρέψεν εις τον τοπον αυτον.

Chapter 32

1 Και απῆλθεν ο Ιακωβ εις την οδον αυτου· και συνηντησαν αυτον οι αγγελοι του Θεου. 2 Και οτε ειδεν αυτους ο Ιακωβ ειπε, Στρατοπεδον Θεου ειναι τουτο· και εκαλεσε το ονομα του τοπου εκεινου, Μαχαναιμ. 3 Και απεστειλεν ο Ιακωβ μηνυτας εμπροσθεν αυτου προς Ησαυ τον αδελφον αυτου εις την γην Σηειρ, εις τον τοπον του Εδωμ. 4 και παρηγγειλεν εις αυτους, λεγων, ουτω θελετε ειπει προς τον κυριον μου τον Ησαυ, Ουτω λεγει ο δουλος σου Ιακωβ, μετα του Λαβαν παρωκησα, και διεμεινα εως του νυν· 5 και απεκτησα βοας και ονους προβατα και δουλους και δουλας· και απεστειλα να αναγγειλω προς τον κυριον μου, δια να ευρω χαριν εμπροσθεν σου. 6 Και επεστρεψαν οι μηνυται προς τον Ιακωβ, λεγοντες, Υπηγαμεν προς τον αδελφον σου τον Ησαυ, και μαλιστα ερχεται εις συναντησιν σου, και τετρακοσιοι ανδρες μετ' αυτου.

7 Εφοβηθη δε ο Ιακωβ σφοδρα και ητο εν αμηχανια· και διηρεσε τον λαον, τον μεθ' αυτου, και τα ποιμνια και τας καμηλους, εις δυο ταγματα· 8 λεγων, Εαν ελθη ο Ησαυ εις το εν ταγμα και παταξη αυτο, το επιλοιπον ταγμα θελει διασωθη. 9 Και ειπεν ο Ιακωβ, Θεε του πατρος μου Αβρααμ και Θεε του πατρος μου Ισαακ, Κυριε, οστις ειπας προς εμε· Επιστρεψον εις την γην σου και εις την συγγενειαν σου και θελω σε αγαθοποιησει· 10 πολυ μικρος ειμαι ως προς παντα τα ελεη και πασαν την αληθειαν τα οποια εκαμες εις τον δουλον σου· διοτι με την ραβδον μου διεβην τον Ιορδανην τουτον, και τωρα εγεινα δυο ταγματα· 11 σωσον με, δεομαι σου, εκ της χειρος του αδελφου μου, εκ της χειρος του Ησαυ· διοτι φοβουμαι αυτον, μηπως ελθων παταξη εμε και την μητερα επι τα τεκνα· 12 συ δε ειπας, Βεβαια θελω σε αγαθοποιησει, και θελω καταστησει το σπερμα σου ως την αμμον της θαλασσης, ητις εκ του πληθους δεν δυναται να αριθμηθη. 13 Και εκοιμηθη εκει την νυκτα εκεινην· 14 και ειπας, Μετωπους ετυχον εν τη χειρι αυτου, δωρον προς Ησαυ τον αδελφον αυτου· 15 αιγας διακοσιας και τραγους εικοσι, προβατα διακοσια και κριους εικοσι, 16 καμηλους θηλαζουσας μετα των τεκνων αυτων τριακοντα, δαμαλια τεσσαρακοντα και ταυρους δεκα, ονους θηλυκας εικοσι και πωλαρια δεκα. 17 Και παρεδωκεν εις τας χειρας των δουλων αυτου, εκαστον ποιμνιον χωριστα· και ειπε προς τους δουλους αυτουν, Περασατε εμπροσθεν μου και αφησατε διαστημα μεταξυ ποιμνιου και ποιμνιου. 18 Και εις τον πρωτον παρηγγειλε, λεγων, Οταν σε συναντηση Ησαυ ο αδελφος μου, και σε ερωτηση λεγων, Τινος εισαι; και που υπαγεις; και τινος ειναι ταυτα, τα οποια εχεις εμπροσθεν σου; 19 τοτε θελεις ειπει, Ταυτα ειναι του δουλου σου του Ιακωβ, δωρα αντιστοιχα στον κυριον μου Ησαυ· και ιδου, και αυτος ο δουλος σου Ιακωβ. 20 Και εις τον δευτερον παρηγγειλε, λεγων, σε παταξη, αποθετησεσθαι απο τον κυριον μου τον αδελφον μου μετα της χειρος πατερας μου Αβρααμ και Θεου του πατρος μου, και των αδελφων μου των Αβρααμ και Θεου του πατρος μου, και αυτος ο δουλος σου Ιακωβ. 21 Διοτι ελεγας, Θελω εξιλεωσει τον τρεγγαίον αυτου εν εις την οδον αυτου ενωρις εις τον πρωι, επιθυμησε εις τον τοπον αυτου· 22 και επιστρεψεν εις την γην Σηειρ, εις τον τοπον του Εδωμ. 23 και επιστρεψεν εις τον τοπον αυτου· και επιτηγησεν τους τοπους αυτου και τας θυγατέρας αυτου και τας υιους αυτων και τας καμηλους προς τον Ησαυ· και εστησεν εις τον τοπον αυτου· και επεστρεψεν εις τον τοπον αυτου· και επιστρεψεν εις τον τοπον αυτου. 24 και επιστρεψεν εις τον τοπον αυτου· και επεστρεψεν εις τον τοπον αυτου. 25 και επιστρεψεν εις τον τοπον αυτου· και επεστρεψεν εις τον τοπον αυτου.
δεχθή. 21Το δώρον λοιπον εμπρόσθεν αυτού· αυτός δε εμείνε την νυκτά εκείνην εν τω στρατοπέδω. 22Σηκώθηκεν δε την νυκτά εκείνην, ελαβε τας δυο γυναικάς αυτού και τας δυο θεραπαινας αυτού και τα ενδεκα παιδια αυτού και διέβη το περασμα του Ιαβοκ. 23Και ελαβεν αυτούς και διεβιβασεν αυτούς τον χειμαρρόν· διεβιβασε και τα υπαρχοντά αυτού. 24Ο δε Ιακωβ εμείνε μονός· κατα την νυκτά, ηγισε την αρθρωσιν του μηρού αυτού και μετετοπίσε τον μηρον του Ιακωβ, ενω επαλαιε μετ’ αυτού. 25Ο δε ειπεν, Αφες με να απελθω, διοτι εχαρισεν η θαρσώσιο του μηρού του Ιακωβ κατα τον μυωνα τον ναρκωθεντα. 26Ο δε ειπε, Αφες με να απελθω, διοτι εχαρισεν η θαρσώσιο του μηρού του Ιακωβ κατα τον μυωνα τον ναρκωθεντα. 27Και ειπε προς αυτόν, Τι ειναι το ονομα σου; Ο δε ειπε, Ιακωβ. 28Και εκείνος ειπε, Δεν θελει καλεσθη πλεον το ονομα σου Ιακωβ, αλλα Ισραηλ· διοτι ενισχυσας μετα Θεου, και μετα ανθρωπων θελεις εισθαι δυνατος.

Chapter 33

1Αναβλεψας δε ο Ιακωβ ειδε· και ιδου, ο Ησαυ ηρχετο, και μετ’ αυτου τετρακοσιοι ανδρες· και εμοιρασεν ο Ιακωβ τα παιδια εις την Λειαν και εις την Ραχηλ και εις τας δυο θεραπαινας. 2Και τας μεν θεραπαινας και τα τεκνα αυτων εβαλεν εμπροσθεν, την δε Λειαν και τα τεκνα αυτης, κατοπιν, και την Ραχηλ και τον Ιωσηφ, τελευταιους. 3Αυτος δε επερασεν εμπροσθεν αυτων και προσεκυνησεν εως εδαφους επτακις, εως να πλησιαση εις τον αδελφον αυτου. 4Και εδραμεν ο Ησαυ εις συναντησιν αυτου και ενηγκαλισθη αυτον και επεσεν επι τον τραχηλον αυτου και κατεφιλησεν αυτον· και εκλαυσαν. 5Και αναβλεψας ειδε τας γυναικας και τα παιδια· και ειπε, Τι σου ειναι ουτοι; Ο δε ειπε τα παιδια, τα οποια εχαρισεν ο Θεος εις τον δουλον σου. 6Τοτε επλησιασαν οι θεραπαιναι, αυται και τα τεκνα αυτων, και προσεκυνησαν· 7και αναβλεψας ειδε τας γυναικας και τα παιδια· και εκλαυσαν. 8Και ειπε, Προς τι απαν το στρατοπεδον σου τουτο, το οποιον απηντησα; Ο δε ειπε, δια να ευρω χαριν εμπροσθεν του κυριου μου. 9Και ειπεν ο Ησαυ, Εχω πολλα, αδελφε μου· εχε συ τα ιδια σου. 10Και ειπεν ο Ιακωβ, Ουχι, παρακαλω· εαν ευηρεστηθης εις εμε· δεξαι το δωρον μου εκ των χειρων μου· διοτι δια τουτο ειδον το προσωπον σου, ως εαν εβλεπον προσωπων Θεου, και συ ευηρεστησης εις εμε· 11δεξαι, παρακαλω, τας ευλογιας μου, τας προσφερομενας προς σε· διοτι με ηλεησεν ο Θεος και εχω τα παντα. Και εβιασεν αυτον και εδεχθη. 12Και ειπεν, Ας σηκωθωμεν και ας υπαγωμεν, και εγω θελω προπορευεσθαι εμπροσθεν σου.
ο Ιακώβ, Ο κύριος μου εξευρεί οτι τα παιδια ειναι τρυφερα, και εχω μετ' εμου εγκυμονούντα
προβατα και βοας· και εαν βιασωσιν αυτα μιαν μονην ημεραν, απαν το ποιμνιον θελει αποθανει.
Ας περαση, παρακαλω, ο κυριος μου εμπροσθεν του δουλου αυτου· και εαν μετ' εμου εγκυμονουντα
βραδεως, κατα το βαδισμα των κτηνων των εμπροσθεν, εαν εαν εσωσιν αυτα μιαν μονην ημεραν, απαν το ποιμνιον θελει αποθανει.
Και ειπεν ο Ησαυ, Ας αφησω λοιπον μετα σου μερος εκ του λαου, του μετ' εμου. Ο δε ειπε, Δια τι τουτο; αρκει οτι ευρηκα χαριν εμπροσθεν του κυριου μου.
Επεστρεψε λοιπον ο Ησαυ την ημεραν εις την οδον αυτου εις Σηειρ.
Και επεστρεψε και εκαλεσε το ονομα του τοπου Σοκχωθ. Και αφου επεστρεψεν ο Ιακωβ απο Παδαν-αραμ, ηλθεν εις Σαλημ, πολιν Συχεμ, την εν τη γη Χανααν· και κατεσκηνωσεν εμπροσθεν της πολεως.
Και ηγορασε την μεριδα του αγρου, οπου εστησε την σκηνην αυτου, παρα των υιων του Εμμωρ, πατρος του Συχεμ, δι' εκατον αργυρια.
Και εστησεν εκει θυσιαστηριον, και εκαλεσεν αυτο Ελ-ελωε-Ισραηλ.

Chapter 34

1Και εξηλθε Δεινα η θυγατηρ της Λειας, την οποιαν εγεννησεν εις τον Ιακωβ, δια να ιδη τας
θυγατερας του τοπου. Και ιδων αυτην Συχεμ, ο υιος του Εμμωρ του Ευαιου, αρχοντος του τοπου, ελαβεν αυτην, και εκοιμηθη μετ' αυτης και εταπεινωσεν αυτην.
Και η ψυχη αυτου προσεκολληθη εις την Δειναν, την θυγατερα του Ιακωβ· και ηγαπησε την κορην και ελαλησε κατα την καρδια της κορης.
Και ειπεν ο Συχεμ προς Εμμωρ τον πατερα αυτου, λεγων, Λαβε μοι την κορην ταυτην εις γυναικα.
Και ηκουσεν ο Ιακωβ, οτι εμιανε την Δειναν την θυγατρος αυτου· οι δε υιοι αυτου εστησαν την σκηνην αυτου, παρα των υιων του Εμμωρ, πατρος του Συχεμ, δι' εκατον αργυρια.
Και ειπον προς αυτους ο Εμμωρ, λεγων, Η ψυχη του Συχεμ του υιου μου προσηλωθη εις την θυγατρος αυτου, εταπεινωσεν αυτην.
Και ηγορασε την μεριδα του αγρου, οπου εστησε την σκηνην αυτου, παρα των υιων του Εμμωρ, πατρος του Συχεμ, δι' εκατον αργυρια.
Και ειπον προς αυτους ο Εμμωρ, λεγων, Η ψυχη του Συχεμ του υιου μου προσηλωθη εις την θυγατρος αυτου, εταπεινωσεν αυτην.
Και ισοπεδωσεν αυτην εν εμοι· ιδου, η γη ειναι εμπροσθεν σας· και τας θυγατερας σας δοτε εις εαυτους· και ηγερθησαν.
Και ειπον προς αυτους ο Εμμωρ, λεγων, Η ψυχη του Συχεμ του υιου μου προσηλωθη εις την θυγατρος αυτου, εταπεινωσεν αυτην.
Και οι υιοι του Ιακωβ επεκρηθησαν απεριτμητον, και οι δε οι υιοι του Ιακωβ επεκρηθησαν, παρα των υιων του Εμμωρ, πατρος του Συχεμ, δι' εκατον αργυρια.
Και επεκρηθησαν απεριτμητον, και ανεμισαν το πραγμα τουτο, επειδη αυτος ειχε μιανει την Δειναν την αδελφην αυτων και επεκρηθησαν απεριτμητον, και ανεμισαν το πραγμα τουτο, επειδη αυτος ειχε μιανει την Δειναν την αδελφην αυτων.
μόνον θελομεν συμφωνησει με σας· Εαν σεις γεινετε ως ημεις, περιτεμνοντες παν αρσενικον μεταξυ σας, 16τοτε θελομεν δωσει τας θυγατερας ημων εις σας, και τας θυγατερας σας θελομεν λαβει εις ημας, και θελομεν κατοικησει με σας και θελομεν γεινει εις ημας. 17εαν ομως δεν μας ακουσητε να περιτμηθητε, τοτε θελομεν δωσει τας θυγατερας ημων εις σας, και τας θυγατερας σας θελομεν λαβει εις ημας, και θελομεν κατοικησει με σας και θελομεν γεινει εις λαος·

και ηρεσαν οι λογοι αυτων εις τον Εμμωρ και εις τον Συχεμ τον υιον του Εμμωρ· 18και ηλθεν ο Εμμωρ και ο Συχεμ ο υιος αυτου εις την πυλην της πολεως αυτων, και ελαλησαν προς τους ανδρας της πολεως αυτων λεγοντες, 20ι οι άνθρωποι αυτοι ειναι ειρηνικοι μεθ' ημων· ας κατοικησωσι λοιπον εν τη γη και ας εμπορευωνται εν αυτη· διοτι η γη, ιδου, ειναι αρκετα ευρυχωρος δι' αυτους· τας θυγατερας ας λαβωμεν εις γυναικας, και τας θυγατερας ημων ας δωσωμεν εις αυτους·

και ηλεθεν ο Εμμωρ και ο Συχεμ ο υιος αυτου εις την πυλην της πολεως αυτων, και ελαλησαν προς τους ανδρας της πολεως αυτων λεγοντες, 22επι τουτω μονον θελουσι συμφωνησει με ημας δια να κατοικησωμεν μεθ' ημων, ωστε να γεινωμεν εις λαος, εαν περιτμηθη παν αρσενικον μεταξυ ημων, και θελουσι κατοικησει μεθ' ημων·

και εισηκουσαν του Εμμωρ και Συχεμ του υιου αυτου παντες οι εξερχομενοι εκ της πυλης της πολεως αυτου· και περιετμηθη παν αρσενικον, παντες οι εξερχομενοι δια της πυλης της πολεως αυτου.
επηκουσεν εν τη ημερα της θλιψεως μου και ητο μετ' εμου εν τη οδω, καθ' ην επορευομην. 4 Και εδωκαν εις τον Ιακωβ παντας τους ξενους θεους, οσοι ησαν εις τας κυκλω αυτων και δεν κατεδιωξαν οπισω των υιων του Ιακωβ. 5 Ελθε δε ο Ιακωβ εις Λουζ, την εν τη γη Χανααν, αυτος και πας ο λαος ο μετ' αυτου. 6 Ηλθε δε ο Ιακωβ εις Λουζ, την εν τη γη Χανααν, αυτος και πας ο λαος ο μετ' αυτου. 7 Και ο Θεος την ελαλησε μετ' αυτου την γην της Εφραθα, ενω ευρισκετο εις τον σκληρον αγωνα της γεννας, ειπε προς αυτην η μαια, Μη φοβου, διοτι και ουτος σου ειναι υιος· 8 και ενω παρεδιδε την ψυχην διοτι απεθανεν, εκαλεσε το ονομα αυτου Βεν-ονι· ο δε πατηρ αυτου εκαλεσεν αυτον Βενιαμιν. 9 Και απεθανεν η Δεβορρα, η τροφος της Ρεβεκκας, και εταφη παρακατω της Βαιθηλ, υπο την δρυν· και εφευγεν απο προσωπου του αδελφου αυτου. 10 Και ειπε προς αυτον ο Θεος, Το ονομα σου ειναι Ιακωβ· δεν θελεις ονομαζεσθαι πλεον Ιακωβ, αλλα Ισραηλ θελει εισθαι το ονομα σου· και εκαλεσε το ονομα αυτου Ισραηλ. 11 Ειπε δε προς αυτον ο Θεος, Εγω ειμαι ο Θεος ο Παντοκρατωρ· αυξανου και πληθυνου· εθνος, και πληθος εθνων θελουσι γεινει εκ σου, και βασιλεις θελουσιν εξελθει εκ της οσφυος σου· 12 και την γην, την οποιαν εδωκα εις τον Αβρααμ και εις τον Ισαακ, εις σε θελω δωσει αυτην· και την γην ταυτην εις το σπερμα σου μετα σε θελω δωσει την γην ταυτην. 13 Και ανεβη ο Θεος απ' αυτου, εκ του τοπου οπου ελαλησε μετ' αυτου. 14 Και εστησεν ο Ιακωβ στηλην εν τω τοπω οπου ελαλησε μετ' αυτου, στηλην λιθινην· και εκαμεν επ' αυτην σπονδην και εκαμεν επ' αυτην ελαιον. 15 Και εκαλεσεν ο Ιακωβ το ονομα του τοπου, στηλην λιθινην· και εκαμεν επ' αυτην σπονδην και εκαμεν επ' αυτην ελαιον. 16 Και εκαμεν επ' αυτην σπονδην και εκαμεν επ' αυτην ελαιον. 17 Και εκαλεσεν ο Ιακωβ το ονομα του τοπου, οπου ελαλησε μετ' αυτου ο Θεος, Βαιθηλ. 18 Και απεθανεν η Ραχηλ και εταφη εν τη οδω της Εφραθα, ητις ειναι Βηθλεεμ. 19 Και απεθανεν η Ραχηλ και εταφη εν τη οδω της Εφραθα, ητις ειναι Βηθλεεμ. 20 Και απεθανεν η Ραχηλ και εταφη εν τη οδω της Εφραθα, ητις ειναι Βηθλεεμ. 21 Και εστησεν ο Ισραηλ σκηνην περαν του Μιγδωλ-εδερ. 22 Και οτε κατωκει ο Ισραηλ εν τη γη εκεινη, υπηγεν ο Ρουβην και εκοιμηθη μετα της Βαλλας παλλακης του πατρος αυτου· και ηκουσε τουτο ο Ισραηλ. 23 Ησαν δε οι υιοι του Ιακωβ δωδεκα· 24 οι υιοι της Λειας, Ρουβην και Συμεων και Λευι και Ιουδας και Ισσαχαρ και Ζαβουλων· 25 οι δε υιοι της Βαλλας, θεραπαινης της Ραχηλ, Δαν και Νεφθαλι· 26 και οι υιοι της Ζελφας, θεραπαινης της Λειας, Γαδ και Ασηρ· ουτοι ειναι οι υιοι του Ιακωβ, οιτινες εγεννηθησαν εις αυτον εν Παδαν-αραμ. 27 Ηλθε δε ο Ιακωβ προς Ισαακ τον πατερα αυτου εις Μαμβρη, εις Κιριαθ-αρβα, ητις ειναι η Χεβρων, οπου ο Αβρααμ και ο Ισαακ ειχον παροικησει.
Chapter 36

1 Αυτή δὲ είναι η γενεαλογία του Ἡσαυ, οστις είναι ο Εδωμ. 2 Ὁ Ἡσαυ ελάβε γυναίκας εἰς εαυτον 
εκ των θυγατερῶν Χανααν· την Αδά, θυγατέρα Αιλών του Χετταίου, και την Ολιβάμα, θυγατέρα 
tου Ἁνα, εγγόνην Σεβέγων του υιού· 3 και την Βασεμάθ, θυγατέρα του Ησαυ, και η Βασεμαθ εγεννήσε τον 
Ραγούηλ· 4 και η Ολιβάμα εγεννήσε τον Ιεους και τον Ιεγλομ και τον Κορέ. Ουτοι ειναι οι υιοι του Ησαυ, οι 
γεννηθέντες εις αυτον εν τη γη Χαναα. 5 Ελάβε δε ο Ησαυ τας γυναικας αυτου και τους υιους 
aυτου και τας θυγατέρας αυτου και παντας τους ανθρωπους του οικου αυτου και τα ποιμνια αυτου 
και παντα τα κτηνη αυτου και παντα τα ανθρωπων της γης εν γη Χανααν, και υπηγε 
eις αλλην γην μακραν απο Ιακωβ του αδελφου αυτου· 6 διοτι τα ανθρωπων αυτων ησαν τοσον 
pολλα, ωστε δεν ηδυναντο να κατοικησωσιν ομου· και δεν ηδυνατο η γη της παροικησεως αυτων 
nα χωρεση αυτους, εξ αιτιας των κτηνων αυτων. 7 Κατωκησε δε ο Ησαυ εν τω ορει Σηειρ· ο Ησαυ 
eibαι ο Εδωμ.

9 Και αυτη ειναι η γενεαλογια του Ησαυ, πατρος των Εδωμιτων, εν τω ορει Σηειρ·

tαυτα ειναι τα ονοματα των υιων του Ησαυ· Ελιφας ο υιος της Αδα γυναικος του Ησαυ, Ραγούηλ 
oυιος της Βασεμαθ γυναικος του Ησαυ. 11 Και οι υιοι του Ελιφας ησαν Θαιμαν, Ωμαρ, Σωφαρ και 
Γοθωμ και Κενεζ. 12 Η δε Θαμνα ητο παλλακη του Ελιφας υιου του Ησαυ, και εγεννησεν εις τον 
Ελιφας τον Αμαληκ· ουτοι ησαν οι υιοι της Αδα γυναικος του Ησαυ.

13 Και οι υιοι του Ραγούηλ· Ναχαθ και Ζερα, Σομε και Μοζε· ουτοι ησαν οι υιοι της Βασεμαθ γυναικος του Ησαυ. 14 Και ουτοι ησαν οι υιοι της Ολιβάμα θυγατρος του Ανα, εγγονης του Σεβεγων, της γυναικος του 
Ησαυ· και εγεννησεν εις τον Ησαυ τον Ιεους και τον Ιεγλομ και τον Κορε. Ουτοι ειναι οι ηγεμονε 
των υιων Ησαυ· οι υιοι του Ελιφας πρωτοτοκου του Ησαυ, ηγεμων Θαιμαν, ηγεμων Ωμαρ, ηγεμων 
Σωφαρ, ηγεμων Κενεζ,
16 Και οι υιοι του Ραγούηλ· Ναχαθ και Ζερα, Σομε και Μοζε· ουτοι ησαν οι υιοι της Βασεμαθ γυ 
ναικος του Ησαυ. 17 Και ουτοι ησαν οι υιοι του Ραγούηλ υιου του 
Ησαυ· ηγεμων Ναχαθ και Ζερα, ηγεμων Σομε, ηγεμων Μοζε· ουτοι ειναι οι ηγεμονες της 
Ολιβαμα θυγατρος του Ανα, γυναικος του Ησαυ. 18 Και οι ηγεμονες των Χορραιων, των υιων του Σηε 
ρου, εν τη γη Εδωμ. 19 Και οι ηγεμονες των υιων του Σηειρ ηγε 

20 Ουτοι ειναι οι ηγεμονες των υιων Ησαυ· οι οιον του Ραγούηλ πρωτοτοκου του Ησαυ, ηγε 
μων Θαιμαν, ηγεμων Ωμαρ, ηγεμων Σωφαρ, ηγεμων 
Κενεζ. 21 Και οι ηγεμονες των Χορραιων· ηγε 

22 Ουτοι ειναι οι ηγεμονες των Χορραιων· ηγε 
μων Θαιμαν, ηγεμων 
Κενεζ. 23 Και οι ηγεμονες των Χορραιων· ηγε 
μων Θαιμαν, ηγεμων 
Κενεζ. 24 Και οι ηγεμο 
μων Θαιμαν, ηγεμων 
Κενεζ. 25 Και οι ηγε 

26 Ουτοι ειναι οι ηγεμο 
μων Θαιμαν, ηγεμων 
Κενεζ. 27 Και οι ηγε 
The document is in Greek. The chapter is from the Anonymous Greek Bible (Modern). The text is a genealogical list of descendants of Esau. The page contains a detailed genealogical account of the descent of Esau, including details about his wives, children, and the lineage of his descendents. The text is presented in a natural language format, maintaining the original structure and content of the Greek text. The page is within the range of 46-47, indicating the continuation of the genealogical narrative from the previous page.
30 ηγεμών Δήσων, ηγεμών Εσερ, ηγεμών Δίσαν· ουτοί είναι οι ηγεμόνες των Χορραιων μεταξύ των ηγεμόνων αυτών εν τῇ γη Σηείρ. 31 Καὶ οὕτω εἰναι οἱ βασιλεῖς οὗτοι ηδίκησαν εἰς τῇ γη Εδωμ, πρὶν βασιλεύσῃ βασιλεὺς επὶ τοὺς υἱοὺς Ισραήλ. 32 Καὶ εσωλέυσαν εἰς Εδωμ Βελα, ο ὦς τοῦ Εβραίον· τὸ δὲ ὄνομα τῆς πόλεως αὐτοῦ ἦτο Σαμωρά. 33 Καὶ εσωλέυσαν οἱ Βελα καὶ εσωλέυσαν αὐτὸν ο Ιωβαβ, υἱὸς τοῦ Ζερα, εἰς Βοσκορας. 34 Καὶ εσωλέυσαν ο Ιωβαβ καὶ εσωλέυσαν αὐτὸν ὁ Ζαβων, ὡς καὶ τοῦ γένους αὐτοῦ τῆς γῆς τῶν Θαμανίτων. 35 Καὶ εσωλέυσαν ο Ζαβων καὶ εσωλέυσαν αὐτὸν ο Αδαδ, υἱὸς τοῦ Βεραδ, ὁ έδίκησαν εἰς τῆς πόλεως αὐτοῦ ἦτο Αβίθ. 36 Καὶ εσωλέυσαν ο Αδαδ καὶ εσωλέυσαν αὐτὸν ο Σαμλα, ὡς καὶ τοῦ γένους αὐτοῦ τῆς γῆς τῆς Μωαβ. 37 Καὶ εσωλέυσαν ο Σαμλα καὶ εσωλέυσαν αὐτὸν ο Σαουλ, ὡς καὶ τοῦ γένους αὐτοῦ τῆς περιοχῆς τοῦ ποταμοῦ. 38 Καὶ εσωλέυσαν ο Σαουλ καὶ εσωλέυσαν αὐτὸν ο Βααλ-αναν, ὁ υἱὸς τοῦ Αχβωρ. 39 Καὶ εσωλέυσαν ο Βααλ-αναν, ὁ υἱὸς τοῦ Αχβωρ, καὶ εσωλέυσαν αὐτὸν ὁ Χαδδαρ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς πόλεως αὐτοῦ ἦτο Παου· καὶ τὸ ὄνομα τῆς γυναικῆς αὐτοῦ, Μεεταβεηλ, ἡ γυναῖκα τοῦ Ματραιδ, ἡ γυναῖκα τοῦ Μαδιανιτῶν.
ενυπνιασθής; αραγε θελομεν ελθει, εγω και η μητηρ σου και οι αδελφοι σου, δια να σε προσκυνησωμεν εως εδαφους; 11Και εφθονησαν αυτοι οι αδελφοι αυτων’ ο δε πατηρ αυτου εφυλαττε τον λογον. 12Και υπηγαν οι αδελφοι αυτου να βοσκησωσι τα προβατα του πατρος αυτων εις Συχεμ. 13Και ειπεν ο Ισραηλ προς τον Ιωσηφ, δεν βοσκουσιν οι αδελφοι σου εν Συχεμ; ελθε να σε σε στειλω προς αυτους. Ο δε ειπε προς αυτον, Ιδου, εγω, εγω. 14Και ειπε προς αυτον, Υπαγε λοιπον να ειδης, αν ηναι καλα αυτοις και καλα τα προβατα, και φερε μοι ειδην. Και απεστειλεν αυτον απο της κοιλαδος της Χεβρων και ηλθεν εις Συχεμ. 15Οι δε ιδοντες αυτον μακροθεν, πριν πλησιαση εις αυτους, συνεβουλευθησαν κατ’ αυτον να φονευσωσιν αυτον. 16Ο δε ειπε, τους αδελφους μου ζητω· ειπε μοι, παρακαλω, που βοσκουσι. 17Και ειπεν ο ανθρωπος, Ανεχωρησαν απο εδω· διοτι ηκουσα αυτους λεγοντας, Ας υπαγωμεν εις Δωθαν. 18Και υπηκουσαν οι αδελφοι αυτου, και ευρηκεν αυτους εν Δωθαν. 19Οι δε ιδοντες αυτον μακροθεν, πριν πλησιαση εις αυτους, συνεβουλευθησαν κατ’ αυτου να φονευσωσιν αυτον. 20Και ειπεν ο εις προς τον αλλον, Ιδου, ερχεται εκεινος ο κυριος των ενυπνιων· ελθετε λοιπον τωρα και ας φονευσωμεν αυτον και ας ριψωμεν αυτον εις ενα εκ των λακκων· και θελομεν ειπει, Θηριον κακον κατεφαγεν αυτον· και θελομεν ιδει τι θελουσι γεινει τα ενυπνια αυτου. 21Και ακουσας ο Ρουβην ηλευθερωσεν αυτον εκ των χειρων αυτων, λεγων, Ας μη βλαψωμεν αυτον εις την ζωην. 22Και ειπε προς αυτους ο Ρουβην, Μη χυσητε αιμα· ριψατε αυτον εις τουτον τον λακκον, τον εν τη ερημω, και χειρα μη βαλητε επ’ αυτον· δια να ελευθερωση αυτον εκ των χειρων αυτων, και να αποδωση αυτον εις τον πατερα αυτου. 23Οτε λοιπον ηλθεν ο Ιωσηφ προς τους αδελφους αυτου, εξεδυσαν τον Ιωσηφ τον χιτωνα αυτου, τον χιτωνα τον ποικιλοχρωμον, τον επ’ αυτον· και λαβοντες αυτον, ερριψαν εις τον λακκον· ο δε λακκος ητο κενος· δεν ειχεν υδωρ. 24Και επειτα εκαθησαν να φαγωσιν αρτον, και αναβλεψαντες ειδον· και ιδου, συνοδια Ισμαηλιτων ηρχετο απο Γαλααδ μετα των καμηλων αυτων φορτωμενων αρωματα και βαλσαμον και μυρον, και επορευοντο να φερωσιν αυτα κατω εις την Αιγυπτον. 25Και ειπεν ο Ιουδας προς τους αδελφους αυτου, Τις η ωφελεια, εαν φονευσωμεν τον αδελφον ημων και κρυψωμεν το αιμα αυτου; 26και επετε ησαν στοιχεια Ισμαηλιτων εν τη θηρια· ειπεν, Οτι πενθων θελω καταβη και επορευοντο και ηλθεν τον Ιωσηφ εις Αιγυπτον. 27Και ενω διεβαινον οι Μαδιανιται εμποροι, ανεσυραν και ανεβιβασαν τον Ιωσηφ εκ του λακκου και επωλησαν τον Ιωσηφ δια εικοσι αργυρια εις τους Ισμαηλιτας· οι δε εφεραν τον Ιωσηφ εις Αιγυπτον. 28Επεστρεψε δε ο Ρουβην εις τον λακκον, και ιδου, ο Ιωσηφ δεν ητο εν τω λακκω· και διεσχισε τα ιματια αυτου. 29Και επεστρεψε προς τους αδελφους αυτου, και ειπε, Το παιδιον δεν υπαρχει και εγω, εγω που να υπαγω; 30Τοτε ελαβον τον χιτωνα του Ιωσηφ και εσφαξαν εριφιον εκ των αιγων, και εβαψαν τον χιτωνα εν τω αιματι· και απεστειλαν τον χιτωνα τον ποικιλοχρωμον, και εφεραν αυτον εις τον ιματια αυτου και ειπον, Ευρηκαμεν τουτον· γνωρισον τωρα, αν ηναι ο χιτων του υιου σου η ουχι. 31Ο δε εγνωρισεν αυτον και ειπε, Ο χιτων του υιου μου ειναι· θηριον κακον κατεφαγεν αυτον· ολος κατεσπαραχθη ο Ιωσηφ. 32Και διεσχισεν ο Ιακωβ τα ιματια αυτου και εβαλε σακκον εις την οσφυν αυτου και επενθησε τον υιον αυτου ημερας πολλας. 33Και εσηκωθησαν παντες οι υιοι αυτου και πασαι αι θυγατερες αυτου, δια να παρηγορησωσιν αυτον· αλλα δεν ηθελε να παρηγορηθη, λεγων, Οτι πενθων θελω καταβη
προς τον υιον μου εις τον ταφον. Και εκλαυσεν αυτον ο πατηρ αυτου. 36 Οι δε Μαδιανιται επωλησαν
αυτον εν τη Αιγυπτω εις τον Πετεφρην, αυλικον του Φαραω, αρχοντα των σωματοφυλακων.

Chapter 38

1 Και κατ' εκεινον τον καιρον κατεβη ο Ιουδας απο των αδελφων αυτου και ετραπη προς
ανθρωπον τινα Οδολλαμιτην ονομαζομενον Ειρα. 2 Και ειδεν εκει ο Ιουδας την θυγατέρα τινος
Χαναναιου, ονομαζομενου Σουα· και ελαβεν αυτην και εισηλθε προς αυτην. 3 Η δε συνελαβε, και
eγεννησεν υιον· και εκαλεσε το ονομα αυτου Ηρ. 4 Συνελαβε δε παλιν και εγεννησεν υιον· και
εκαλεσε το ονομα αυτου Αυναν. 5 Εγεννησε δε παλιν και εγεννησεν υιον· και εκαλεσε το ονομα
σηλα· ητο δε ο Ιουδας εν Χασβι, οτε εγεννησε τουτον. 6 Και ελαβεν ο Ιουδας γυναικα εις τον Ηρ
tον πρωτοτοκον αυτου, ονομαζομενην Θαμαρ. 7 Ο Ηρ δε ο πρωτοτοκος του Ιουδα εσταθη κακος
eμπροσθεν του Κυριου· και εθανατωσεν αυτον ο Κυριος. 8 Ειπε δε ο Ιουδας προς τον Αυναν· εισελθε
προς την γυναικα του αδελφου σου, και νυμφευθητι αυτην, και αναστησον σπερμα εις τον αδελφον
σου. 9 Αλλ' ο Αυναν ηξευρεν, οτι το σπερμα δεν ηθελεν εισθαι ιδικον του· δια τουτο, οτε εισηρχετο
προς την γυναικα του αδελφου αυτου, εξεχυνεν επι την γην, δια να μη δωση σπερμα εις τον
αδελφον αυτου. 10 Και τουτο το οποιον επραττεν εφανη κακον εμπροσθεν του Κυριου· οθεν
εθανατωσε και τουτον. 11 Και ειπεν ο Ιουδας προς την Θαμαρ την νυμφην αυτου, Καθου χηρα εν
τω οικω του πατρος σου, εωσου Σηλα ο υιος μου γεινη μεγαλος· διοτι ελεγε, Μηπως αποθανη και
ουτος, καθως οι αδελφοι αυτου. Υπηγε λοιπον η Θαμαρ και κατωκησεν εν τω οικω του πατρος
αυτης. 12 Και μετα πολλας ημερας απεθανεν η θυγατηρ του Σουα, η γυνη του Ιουδα· και αφου
παρηγορηθη ο Ιουδας, ανεβη προς τους κουρευτας των προβατων αυτου εις Θαμνα, αυτος και ο
φιλος αυτου Ειρα ο Οδολλαμιτης. 13 Και ανηγγειλαν προς την Θαμαρ, λεγοντες, Ιδου, ο πενθερος
σου αναβαινει εις Θαμνα δια να κουρευση τα προβατα αυτου. 14 Η δε απεκδυθεισα τα ενδυματα
της χηρειας αυτης, εσκεπασθη με καλυμμα και περιετυλιχθη και εκαθισε κατα την διοδον την εν
τη οδω της Θαμνα· διοτι ειδεν οτι εγεινε μεγαλος ο Σηλα, και αυτη δεν εδοθη εις αυτον δια γυναικα.
15 Και οτε ειδεν αυτην ο Ιουδας, ενομισεν αυτην πορνην· διοτι ειχε κεκαλυμμενον το προσωπο
αυτης. 16 Και κατα την οδον ετραπη προς αυτην, και ειπεν, Αφες με, παρακαλω, να εισελθω προς
σε· διοτι δεν εγνωρισεν οτι ητο η νυμφη αυτου. Η δε ειπε, Τι θελεις μοι δωσει, δια να εισελθης
προς εμε; 17 Ο δε ειπεν, Εγω θελω σοι στειλει εριφιον αιγων εκ του ποιμνιου. Και εκεινη ειπε, Μοι
διδεις ενεχυρον, εωσου να στειλης αυτο; 18 Ο δε ειπε, Τι ενεχυρον να σοι δωσω; Και εκεινη ειπε,
tην σφραγιδα σου και το περιδερραιον σου και την ραβδον σου την εν τη χειρι σου. Και εδωκεν
αυτα εις αυτην και εισηλθε προς αυτην, και συνελαβεν εξ αυτου. 19 Μετα ταυτα σηκωθεισα,
ανεχωρησε και απεκδυθεισα το καλυμμα αυτης, ενεδυθη τα ενδυματα της χηρειας αυτης.
20 Ο δε Ιουδας εστειλε το εριφιον των αιγων δια χειρος του φιλου αυτου του Οδολλαμιτου, δια να
παραλαβη το ενεχυρον εκ της χειρος της χηρειας αυτης. 21 Και ηρωτησε τους ανθρωπους του τοπου αυτης, λεγων, Που ειναι η πορνη, ητις ητο κατα την διοδον επι της οδου;
οι δε ειπον, Δεν εσταθη εδω πορνη. 22Και επεστρεψε προς τον Ιουδαν και ειπε, Δεν ευρηκα αυτην·

μαλιστα οι ανθρωποι του τοπου ειπον, Δεν εσταθη εδω πορνη. 23Και ειπεν ο Ιουδας, Ας εχη αυτην, δια να μη γεινωμεν ονειδος· ιδου, εγω εστιλα το εριφιον τουτο, και ειπεν εις και πορνειας. Και ειπεν προς τον Ιουδαν και ειπε, Δεν ευρηκα αυτην·

μαλιστα οι ανθρωποι του τοπου ειπον, Δεν εσταθη εδω πορνη. 24Και ειπεν ο Ιουδας, Ας εχη αυτα, δια να μη γεινωμεν ονειδος· ιδου, εγω εστιλα το εριφιον τουτο, και ειπεν εις και πορνειας. Και ειπεν προς τον Ιουδαν και ειπε, Δεν ευρηκα αυτην·

μαλιστα οι ανθρωποι του τοπου ειπον, Δεν εσταθη εδω πορνη. 25Και μετα τρεις μηνας περιπου, ανηγγειλαν προς τον Ιουδαν, λεγοντες, Θαμαρ η νυμφη σου επορνευθη, και μαλιστα, ιδου, ειναι εγκυος εκ πορνειας. Και ειπεν ο Ιουδας, Φερετε αυτην εξω και ας κατακαυθη.

Και οτε εφερετο εξω, απεστειλε προς τον πενθερον αυτης, λεγουσα, Εκ του ανθρωπου, του οποιου ειναι ταυτα, ειμαι εγγυος· και ειπεν ετι, Γνωρισον, παρακαλω, τινος ειναι η σφραγις και το περιδερραιον, και η ραβδος αυτη.

Και ο Ιουδας εγνωρισεν αυτα· και ειπεν, Αυτη ειναι δικαιοτερα εμου, διοτι δεν εδωκα αυτην εις τον Σηλα τον υιον μου. Και ετι πλεον δεν εγνωρισεν αυτην.

Και καθ' ον καιρον εμελλε να γεννηση, ιδου, διδυμα εν τη κοιλια αυτης. 27Και ενω εγεννα, το εν επροβαλεν εξω την χειρα· και η μαια λαβουσα, εδεσεν επι την χειρα αυτου νημα κοκκινον, λεγουσα, Ουτος εξηλθε πρωτος. 28Και καθως εσυρεν οπισω την χειρα αυτου, ιδου, εξηλθεν ο αδελφος αυτου· και αυτη ειπε, Ποιον χαλασμον εκαμες; επι σε ας ηναι ο χαλασμος· δια τουτο εκαλεσθη το ονομα αυτου Φαρες. 29Και επειτα εξηλθεν ο αδελφος αυτου, οστις ειχε το κοκκινον νημα επι την χειρα αυτου· και εκαλεσθη το ονομα αυτου Ζαρα.

Chapter 39

1Ο δε Ιωσηφ κατεβιβασθη εις την Αιγυπτον· και ο Πετεφρης ο αυλικος του Φαραω, ο αρχων των σωματοφυλακων, ηγορασεν αυτον εκ των χειρων των Ισμαηλιτων, οιτινες κατεβιβασαν αυτον εκει. 2Και ητο ο Κυριος μετα του Ιωσηφ, και ητο ανθρωπος ευοδουμενος· και ευρισκετο εν τω οικω του κυριου αυτου Αιγυπτιου. 3Και ειδεν ο κυριος αυτου, οτι ο Κυριος ητο μετ' αυτου, και ευωδωνεν ο Κυριος εις τας χειρας αυτου παντα οσα εκαμνε. 4Και ευρηκεν ο Ιωσηφ χαριν εμπροσθεν αυτου και υπηρετει αυτον· και κατεστησεν αυτον επιστατην επι του οικου αυτου· και παντα οσα ειχε, παρεδωκεν εις τας χειρας αυτου. 5Και εξ εκεινου του καιρου, αφου κατεστησεν αυτον επιστατην επι του οικου αυτου και επι παντων οσα ειχεν, ευλογησεν ο Κυριος τον οικον του Αιγυπτιου εξ αιτιας του Ιωσηφ· και ητο η ευλογια του Κυριου επι παντα οσα ειχεν, εν τω οικω και εν τοις αγροις.

6Και παρεδωκε παντα οσα ειχεν εις τας χειρας του Ιωσηφ· και δεν ηξευρεν εκ των υπαρχοντων αυτου ουδεν, πλην του αρτου τον οποιον ετρωγεν. Ητο δε ο Ιωσηφ ευειδης και ωραιος την οψιν. 7Και μετα τα πραγματα ταυτα, η γυνη του κυριου αυτου ερριψε τους οφθαλμους αυτης επι τον Ιωσηφ· και ειπε, Κοιμηθητι μετ' εμου. 8Αλλ' εκεινος δεν ηθελε, και ειπε προς την γυναικα του κυριου αυτου, Ιδου· ο κυριος μου δεν γνωριζει ουδεν εκ των οσα ειναι μετ' εμου· και ο κυριος μου δεν γνωριζει ουδεν εκ των οσα ειναι μετ' εμου εν τω οικω· και παντα τα σα οιε, παρεδωκεν εις τας χειρας αυτου· δεν ηναι εν τω οικω τουτω ουδεις μεγαλητερος μου, ουτε ειναι απηγορευμενον εις εμε αλλο τι πλην σου, διοτι εισαι η γυνη αυτου· και πως να πραξω τουτο το μεγα κακον, και να αμαρτησω εναντιον του Θεου; 9Αν και ελαλει προς τον Ιωσηφ καθ' εκαστην ημεραν, ομως δεν ειπεν εις αυτην να κοιμηθη μετ' αυτης, δια να συνευρεθη μετ' αυτης. 10Και ημεραν τινα εισηλθεν ο Ιωσηφ εις την οικιαν δια
να καμη τα εργα αυτου, και ουδεις εκ των ανθρωπων του οικου ητο εκει εν τω οικω. 12Και εκεινη
ηρπασεν αυτον απο του ιματιου αυτου, λεγουσα, Κοιμηθητι μετ’ εμου· αλλ’ εκεινος αφησας το
ιματιον αυτου εις τας χειρας αυτης, εφυγε, και εξηλθεν εξω. 13Και ως ειδεν οτι αφηκε το ιματιον
αυτου εις τας χειρας αυτης και εφυγεν εξω,
12Και εκεινη
ηρπασεν αυτον απο του ιματιου αυτου, λεγουσα, Κοιμηθητι μετ’ εμου· αλλ’ εκεινος αφησας το
ιματιον αυτου εις τας χειρας αυτης, εφυγε, και εξηλθεν εξω. 13Και ως ειδεν οτι αφηκε το ιματιον
αυτου εις τας χειρας αυτης και εφυγεν εξω,
12Και εκεινη
ηρπασεν αυτον απο του ιματιου αυτου, λεγουσα, Κοιμηθητι μετ’ εμου· αλλ’ εκεινος αφησας το
ιματιον αυτου εις τας χειρας αυτης, εφυγε, και εξηλθεν εξω. 13Και ως ειδεν οτι αφηκε το ιματιον
αυτου εις τας χειρας αυτης και εφυγεν εξω,
12Και εκεινη
ηρπασεν αυτον απο του ιματιου αυτου, λεγουσα, Κοιμηθητи μετ’ εμου· αλλ’ εκεινος αφησας το
ιματιον αυτου εις τας χειρας αυτης, εφυγε, και εξηλθεν εξω. 13Και ως ειδεν οτι αφηκε το ιματιον
αυτου εις τας χειρας αυτης και εφυγεν εξω,
12Και εκεινη
ηρπασεν αυτον απο του ιματιου αυτου, λεγουσα, Κοιμηθητι μετ’ εμου· αλλ’ εκεινος αφησας το
ιματιον αυτου εις τας χειρας αυτης, εφυγε, και εξηλθεν εξω. 13Και ως ειδεν οτι αφηκε το ιματιον
αυτου εις τας χειρας αυτης και εφυγεν εξω,
12Και εκεινη
ηρπασεν αυτον απο του ιματιου αυτου, λεγουσα, Κοιμηθητι μετ’ εμου· αλλ’ εκεινος αφησας το
ιματιον αυτου εις τας χειρας αυτης, εφυγε, και εξηλθεν εξω. 13Και ως ειδεν οτι αφηκε το ιματιον
αυτου εις τας χειρας αυτης και εφυγεν εξω,
12Και εκεινη
ηρπασεν αυτον απο του ιματιου αυτου, λεγουσα, Κοιμηθητι μετ’ εμου· αλλ’ εκεινος αφησας το
ιματιον αυτου εις τας χειρας αυτης, εφυγε, και εξηλθεν εξω. 13Και ως ειδεν οτι αφηκε το ιματιον
αυτου εις τας χειρας αυτης και εφυγεν εξω,

Chapter 40

1Και μετα τα πραγματα ταυτα, ο οινοχοος του βασιλεως της Αιγυπτου και ο αρτοποιος
ημαρτησαν εις τον κυριον αυτων τον βασιλεα της Αιγυπτου. 2Και ωργισθη ο Φαραω κατα των
δυο αυλικων αυτου, κατα του αρχιοινοχου, και κατα του αρχισιτοποιου. 3Και εβαλεν αυτους
υπο φυλαξιν εν τω οικω του αρχοντος των σωματοφυλακων, εις την οχυρα φυλακην, εις τον τοπον
οπου ο Ιωσηφ ητο πεφυλακισμενος. 4Ο δε αρχων των σωματοφυλακων ενεπιστευθη αυτους
eις τον Ιωσηφ και ουτος υπηρετει αυτους· ησαν δε καιρον τινα εν τη φυλακη· 5και ο οινοχοος και
ο αρτοποιος του βασιλεως της Αιγυπτου, οιτινες ησαν πεφυλακισμενοι εν τη οχυρα φυλακη, ενυπνιασθησαν ενυπνιαν αμφοτεροι, εκαστος το ενυπνιον αυτου εις την αυτην νυκτα, εκαστος
cata την εξηγησιν του ενυπνιου αυτου. 6Ο δε Ιωσηφ εισελθων προς αυτους το πρωι, ειδεν αυτους·
cαι ιδου, ησαν τεταραγμενοι.
7Και ηρωτησε τους αυλικους του Φαραω, τους οντας μετ’ αυτου εν
tη φυλακη εν τω οικω του κυριου αυτου, λεγων, Δια τι τα προσωπα σας ειναι σκυθρωπα σημερον; 8Οι δε ειπον προς αυτους, Ενυπνιασθησαν ενυπνιον και δεν ειναι ουδεις εορτης να εξηγηση αυτο.
Και ειπε προς αυτους ο Ιωσηφ, Δεν ανηκουσιν εις τον Θεον αι εξηγησεις; διηγηθητε μοι, παρακαλω. 9Και διηγηθη ο αρχιοινοχοος το ενυπνιον αυτου προς τον Ιωσηφ και ειπε προς αυτου, Ειδον εις
tο ονειρον μου και ιδου, Αμπελος εμπροσθεν μου· 10και εις την αμπελην ησαν τρεις κλαδοι και
εφαινετο ως βλαστανουσα και τα ανθη αυτης εξηνθησαν και οι βοτρυες της σταφυλης ωριμασαν· 11 το δε ποτηριον του Φαραω ητο εν τη χειρι μου· και ελαβον τα σταφυλια και εθλιψα αυτα εις το ποτηριον του Φαραω και εδωκα το ποτηριον εις την χειρα του Φαραω. 12 Και ειπεν ο Ιωσηφ προς αυτον, Αυτη ειναι η εξηγησις αυτου· οι τρεις κλαδοι ειναι τρεις ημεραι· 13 μετα τρεις ημερας, ο Φαραω θελει υψωσει την κεφαλην σου και θελει σε αποκαταστησει εις το υπουργημα σου· και θελεις δωσει το ποτηριον του Φαραω εις την χειρα αυτου κατα την προτεραν συνηθειαν, οτε ησο οινοχοος αυτου· 14 πλην ενθυμηθητι με, οταν γεινη εις σε το καλον· και καμε, παρακαλω, ελεος προς εμε και αναφερε περι εμου προς τον Φαραω και εξαγαγε με εκ του οικου τουτου· επειδη τη αληθεια εκλεφθην εκ της γης των Εβραιων· και εδω παλιν δεν επραξα ουδεν, ωστε να με βαλωσιν εις τον λακκον τουτον.

Chapter 41

1Και μετα παρελευσιν δυο ετων ο Φαραω ειδεν ενυπνιον· και ιδου, ιστατο πλησιον του ποταμου. 2και ιδου, επτα δαμαλια ευμορφα και παχυσαρκα ανεβαινον εκ του ποταμου και εβοσκοντο εις το λιβαδιον. 3και ιδου, αλλα επτα δαμαλια ανεβαινον μετ' εκεινα εκ του ποταμου, ασχημα και λεπτοσαρκα, και ισταντο πλησιον των αλλων δαμαλιων επι το χειλος του ποταμου· 4και τα δαμαλια τα ασχημα και λεπτοσαρκα κατεφαγον τα επτα δαμαλια τα ευμορφα και παχυσαρκα. Τοτε εξυπνησεν ο Φαραω. 5Και αποκοιμηθεις ενυπνιασθη δευτεραν φοραν· και ιδου, επτα ασταχυα παχεα και καλα ανεβαινον εκ του αυτου κορμου· 6και ιδου, αλλα επτα ασταχυα λεπτα και κεκαυμενα υπο του ανατολικου ανεμου ανεφυοντο μετ' εκεινα· 7και τα ασταχυα τα λεπτα κατεπιον τα επτα ασταχυα τα παχεα και μεστα. Και εξυπνησεν ο Φαραω και ιδου, ητο ανατολικου· 8και το πρωι το πνευμα αυτου επομενον· και αποστειλας εκαλεσε παντας τους μαγους της Αιγυπτου και παντας τους σοφους αυτης· και διηγηθη προς αυτους· ο Φαραω τα ενυπνια αυτου· αλλα δεν ήτο ουδεις οστις να εξηγηση αυτα προς τον Φαραω. 9Τοτε ο αρχιοινοχοος ελαλησε προς τον Φαραω λεγων, την αμαρτιαν μου ενθυμουμαι σημερον· 10ο Φαραω ειχεν οργισθεν εναντιον των δουλων
αυτού και με εβάλεν εις φυλακήν εν τῷ οἰκῷ τοῦ αρχόντος τῶν σωματοφυλακῶν, εμε καὶ εκείνος· ενυπνιασθημεν

καὶ ειδομεν ενυπνιόν κατα την αυτὴν νυκτα, εγω καὶ εκεῖνος· ενυπνιασθημεν εκαστος κατα την εξηγησιν του

ενυπνιου αυτου· καὶ καθως εξηγησαν εις ημιας, ουτω καὶ συνεβη· εμε μεν αποκατεστησαν εις το οπουργημα

μου, εκεινον δε εκρεμασε. "Τοτε αποστειλας ο Φαραω, εκαλεσε τον Ιωσηφ, και εξηγαγον αυτον μετα σπουδης εκ της

φυλακης· και διηγηθημεν προς αυτον και εξηγησεν εις ημας τα ενυπνια εις καθως εξηγησαν εις ημιας, ουτω κα

και συνεβη· εμε μεν αποκατεστησαν εις το οπουργημα μου, εκεινον δε εκρεμασε. "Τοτε αποστειλας ο Φαραω, εκαλε

σε τον Ιωσηφ, και εξηγαγον αυτον μετα σπουδης εκ της φυλακης· και διηγηθημεν προς αυτον και εξηγησεν εις ημας τα

eνυπνια εις καθως εξηγησαν εις ημιας, ουτω καὶ συνεβη· εμε μεν αποκατεστησαν εις το οπουργημα μου, εκεινον δε εκρεμασε.

Τοτε αποστειλας ο Φαραω, εκαλεσε τον Ιωσηφ, και εξηγαγον αυτον μετα σπουδης εκ της φυλακης· και διηγηθημεν προς αυτον και εξηγησεν εις ημας τα ενυπνια εις καθως εξηγησαν εις ημιας, ουτω καὶ συνεβη· εμε μεν αποκατεστησαν εις το οπουργημα μου, εκεινον δε εκρεμασε.
πεινης, τα οποια θέλουσιν ακολουθήσει εν τη γη της Αιγυπτος, δια να μη απολέση ο τοπος υπο της πεινης. 37Και ηρεσεν ο λογος εις τον Φαραω και εις παντας τους δουλους αυτου. 38Και ειπεν ο Φαραω προς τους δουλους αυτου, Δυναμεθα να ευρωμεν καθως τουτον, ανθρωπον εις τον οποιον υπαρχει το πνευμα του Θεου; 39Και ειπεν ο Φαραω προς τον Ιωσηφ, Επειδη ο Θεος εδειξεν εις σε παντα ταυτα, δεν ειναι ουδεις τοσον συνετος και φρονιμος οσον σου. 40Συ θελεις εισοδειτε επι του οικου μου και εις τον λογον του στοματος σου Θεου εις την χειρα της Αιγυπτος. 41Και ειπεν ο Φαραω προς τους δουλους αυτου, Δυναμεθα να ευρωμεν καθως τουτον, ανθρωπον εις τον οποιον υπαρχει το πνευμα του Θεου; 42Και ειπεν ο Φαραω προς τον Ιωσηφ, Επειδη ο Θεος εδειξεν εις παντα ταυτα, δεν ειναι ουδεις τοσον συνετος και φρονιμος οσον σου. 43Και ειπεν ο Φαραω προς τον Ιωσηφ, Εγω ειμαι ο Φαραω, και χωρις σου ουδεις θελει σηκωσει την χειρα αυτου καθ' ολην την γην της Αιγυπτος. 44Και ο Ιωσηφ ηρισαται επι τον οικον του πατρου σου γης της Αιγυπτος. 45Και ειπεν ο Φαραω προς τον Ιωσηφ, Εγω ειμαι ο Φαραω, και χωρις σου ουδεις θελει σηκωσει την χειρα αυτου καθ' ολην την γην της Αιγυπτος. 46Ητο δε ο Ιωσηφ τριακοντα ετων, οταν παρεσταθη εμπροσθεν του Φαραω βασιλεως της Αιγυπτος. 47Και εκαρποφορησεν η γη εν της αφθονιας των επτα ετων, και συνηγαγεν πασας τας τροφας των επτα ετων εις την χειρα του Ιωσηφ. 48Και εκβαλεν ο Φαραω το δακτυλιδιον αυτου εκ της χειρος αυτου, εβαλεν αυτο εις την χειρα του Ιωσηφ και ενεδυσεν αυτον ιματια βυσσινα. 49Και ανεβιβασεν αυτον επι την αμαξαν αυτου την δευτεραν. 50Και εκηρυττον εμπροσθεν αυτου, Γονατισατε· και κατεστησεν αυτον εφ' ολης της γης της Αιγυπτος. 51Και ειπεν ο Φαραω προς τον Ιωσηφ, Εγω ειμαι ο Φαραω, και χωρις σου ουδεις θελει σηκωσει την χειρα αυτου καθ' ολην την γην της Αιγυπτος.
1 Καὶ εἰδεν ὁ Ἰακώβ ὅτι εὑρίσκετο σῖτος ἐν Αἰγυπτῷ· καὶ εἶπεν ὁ Ἰακώβ πρὸς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, Τι βλέπετε ὁ εἰς τὸν ἄλλον; 2Καὶ εἶπεν, Ἰδοὺ, ἡκούσα ὅτι εὑρίσκευτα σῖτος ἐν Αἰγυπτῷ. 3τὸν Βενιαμὶν ὀμοὶ, τὸν αδέλφον τοῦ Ἰωσήφ, δὲν απεστείλεν ὁ Ἰακώβ μετὰ τῶν αδελφῶν αὐτοῦ· διὸντι εἰπέ, Μὴπὼς συμβή εἰς αὐτὸν σύμφορα. 4Καὶ ἠλθον οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ διὰ νὰ αγοράσωσι σῖτον ἐξ Ἀἰγυπτοῦ. 5Καὶ κατέβησαν δὲκα αδελφοὶ του Ἰωσήφ διὰ νὰ αγοράσωσι σῖτον ἐξ Ἀἰγυπτοῦ. 6τὸν Βενιαμὶν δὲν ἀπεστείλεν ὁ Ἰακώβ μετὰ τῶν αδελφῶν αὐτοῦ· διὸντι εἰπέ, Μὴπὼς συμβῇ εἰς αὐτὸν σύμφορα. 7Καὶ ἠλθον οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ διὰ νὰ αγοράσωσι σῖτον ἐμὲντὰς ἐκεῖνς ἐκεῖ, διὰ νὰ ζῆσωμεν καὶ νὰ μὴν αποθανῶμεν. 8Καὶ καταβάτει τοῦ αὐτοῦ Ἰωσήφ διὰ νὰ αγοράσωσι σῖτον εἰς Ἑλλάδα, διὰ τὸ παραπέμψων οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἰωσήφ. 9Ο Ιωσηφ δὲ θετὶ οἱ δικαιοί τῆς τοῦ τοποῦ ποιήσε ἐκ τοῦ λαοῦ τοῦ τοποῦ, ἐκτὸς τῶν ἐκεῖ οἰκείων. 10Οι υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ εἰς ἑκατόν κοπιῶν τοῦ λαοῦ τοῦ τοποῦ. 11Ενεθυμῆθη οἱ δικαιοί τοῦ τοποῦ, καὶ εἰπὸν εἰς αὐτοὺς, Κατασκοποί εἰσθε· ἡ θυσία ἐκεῖ ηλθεν εἰς τοῦτο διὰ νὰ παρατηρήσετε τὰ γυμνά τοῦ τοποῦ. 12Ημεῖς δὲν εἰπον ἐις τοῦτο, Οὐχὶ κυρίε μοι· αλλ' ἡ θυσία ἐκεῖνη αὐτῶν, τῶν ἐκεῖ δούλων, ἐκεῖνοι δὲν εἰπον, Ο Ο Θεός ἐκεῖνος ἐνθαρρύνει διὰ τὴν θυσίαν τοῦ τοποῦ, ἢ μὴ κακοὶ ἐνθαρρύνει. 13Οι δὲν εἰπον εἰς τοῦτο, ΟΙ δικαιοί τοῦ τοποῦ, ἅμα τοῦτο πρὸς αὐτοὺς, Κατασκοποί εἰσθε· η τοῦτο ἐγνωρίσετε. 14Αὐτοῦ δὲν οἱ δικαιοί τοῦ τοποῦ ἐπιτίθεντο τῇ δοκιμῇ, διὰ τὸν νεότερον ἐκεῖνος ἔχετε, εἰς νὰ κατασκοπήσετε τοῦ τοποῦ, ἢ μὴ κακοὶ ἐνθαρρύνει. 15Οι δὲν εἰπον εἰς τοῦτο, ΟΙ δικαιοί τοῦ τοποῦ, οἱ δούλοι ἐκεῖνος ἦταν δωδέκα. 16Καὶ εἰπὼν εἰς τοῦτο, ΟΙ δικαιοί τοῦ τοποῦ, οἱ δούλοι ἐκεῖνος, ἄρα τῇ θυσίᾳ τοῦ τοποῦ, ἢ μὴ κακοὶ ἐνθαρρύνει. 17Αὐτοὶ δὲν ἠρκον εἰς τοῦτο, Κατασκοποί εἰσθε· ἡ θυσία ἐκεῖνη ἦταν κακής. 18Καὶ εἰπὼν εἰς τοῦτο, ΟΙ δικαιοί τοῦ τοποῦ, οἱ δούλοι αὐτῶν, οἱ δούλοι αὐτῶν, ἢ μὴ κακοὶ ἐνθαρρύνει. 19Αὐτοὶ δὲν εἰπον εἰς τοῦτο, ΟΙ δικαιοί τοῦ τοποῦ, ἢ μὴ ἡ θυσία τοῦ τοποῦ, ἢ μὴ κακοὶ ἐνθαρρύνει. 20Καὶ εἰπὼν εἰς τοῦτο, ΟΙ δικαιοί τοῦ τοποῦ, ἢ μὴ κακοὶ ἐνθαρρύνει. 21Καὶ ἠρκον εἰς τὸν νεότερον, ἃς ἡ ἱδρυμα αὐτῶν, ἢ μὴ κακοὶ ἐνθαρρύνει. 22Αὐτοὶ δὲν εἰπον εἰς τοῦτο, ΟΙ δικαιοί τοῦ τοποῦ, ἢ μὴ κακοὶ ἐνθαρρύνει. 23Αὐτοὶ δὲν εἰπον εἰς τοῦτο, ΟΙ δικαιοί τοῦ τοποῦ, ἢ μὴ κακοὶ ἐνθαρρύνει. 24Αὐτοὶ δὲν εἰπον εἰς τοῦτο, ΟΙ δικαιοί τοῦ τοποῦ, ἢ μὴ κακοὶ ἐνθαρρύνει. 25Αὐτοὶ δὲν εἰπον εἰς τοῦτο, ΟΙ δικαιοί τοῦ τοποῦ, ἢ μὴ κακοὶ ἐνθαρρύνει.
καταλυματι, εἰδε τὸ αργυρίον αὐτοῦ, καὶ ἤδου, ἥτο εἰς τῷ στόματι τοῦ σακκίου αὐτοῦ. 28 Καὶ εἶπε πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, τὸ αργυρίον μου μοι ἐδοθή ὁπίσω καὶ μαλίστα ἤδου, εἰναι εἰς τῷ σακκίῳ μου· καὶ ἔξεπλαγή ἡ καρδία αὐτῶν καὶ συνεταραχθήσαν, λεγοντες πρὸς ἀλλήλους, Τι ἐπιτύχατε τὸ στὸμα τοῦ σακκίον αὐτοῦ; 29 Ἡλθὸν δὲ πρὸς Ἰακωβ τὸν πατέρα αὐτῶν εἰς τὴν γῆν Χαναάν καὶ ἀπηγγειλάν πρὸς αὐτοῦ παντὰ τὰ συμβαντὰ εἰς αὐτοὺς, λεγοντες, 30 ὁ ἀνθρώπος, ὁ κύριος τοῦ τόπου, ἐλαλήσατε πρὸς ἡμᾶς σκληρά καὶ ἀνθρώπως, καὶ ἠδικήσατε καὶ κατασκοπήσατε τῷ πάροικῷ τοῦ τόπου; 31 Καὶ εἶπον εἰς αὐτούς, Ἐμεθὰ καὶ κατασκοποῦσαν τὰ κομβὸδεματα αὐτῶν· καὶ ἰδοὺ τὸν πατέρα ἡμῶν· ὁ ἤδου δὲ ἐπάνω παρῆκεν ἡμῖν τῆν ἁμαρτίαν εἰς τῷ γῆν Χαναάν. 32 Καὶ εἶπεν εἰς αὐτούς, Ἐμεθὰ καὶ κατασκοπώσαν τὰ κομβὸδεματα τοῦ αργυρίου αὐτῶν, οἶον ὁ πατὴρ αὐτῶν· εἰ ἦταν ἁμαρτήσασαν εἰς τῇ δυνάμει τοῦ Θεοῦ.
της χειρός μου ζητήσων αυτόν· εαν δεν φερω αυτόν προς σε και στησώ αυτόν εμπρόσθεν σου, τότε 
ας ημείς διαπαντός υπευθύνος προς σε· 10 εαν δεν εβραδύνωμεν, βεβαια εώς τωρά δευτεραν 
ταυτήν φοράν ησθελόμεν επιστρέψει. 11 Και ειπε προς αυτούς Ισραήλ ο πατήρ αυτῶν, Εαν ουτω 
προσ κατάλησον τουτό· ας ημαί διαπαντός υπευθύνος προς σε·

11 Και ειπε προς αυτούς Ισραήλ ο πατηρ αυτών, Εαν ουτω 
πρέπη να γεινή, καμετε λοιπόν τουτο· λαβετε εις τα αγγεία σας εκ των καλητέρων καρπῶν της 
γῆς και φερετε δωρά προς τον ανθρώπον, ολιγόν βαλσάμον και ολιγόν μελί, αρωμάτα και μυρόν, 
πιστάκια και αμυγδάλα· 12 και λαβετε διπλασίον αργυρίου εις τας χειράς σας και τον Βενιαμίνν· και 
τον Βενιαμίνν· και σηκωθεντες επιστρέψατε προς τον ανθρώπον· 14 και ο 
Θεός ο Παντοδυναμός να σας δώση χαρίν εμπρόσθεν του ανθρώπου, δια να αποστείλη με σας τον 
αδελφόν σας και σηκωθεντες επιστρέψατε προς τον ανθρώπον· και εγω, αν ηναι να ατεκνώθω, ας ατεκνώθω. 15 
Λαβοντες δε οι ανθρώποι τα δωρά ταυτά, ελαβον και αργυρίον διπλασίον εις τας χειρας αυτων και τον 
Βενιαμίν· και σηκωθεντες κατεβησαν εις Αιγύπτον και παρεσταθησαν εμπρόσθεν του Ιωσηφ. 16 
Και οταν είδεν ο Ιωσηφ τον Βενιαμίν μετ’ αυτων, ειπε προς τον επιστατήν της οικίας αυτου, Φερ 
τους ανθρώπους εις την οικίαν και σφαξον σφακτον και ετοιμασον, διοτι μετ’ εμου θελουσι φαγει 
οι ανθρώποι το μεσημεριον. 17 Και εφοβήθησαν οι ανθρώποι, διοτι εισηχθησαν εις την οικίαν του Ιωσηφ· και ειπον, δια το αργυρίον το επιστραφεν εις τα σακκία ημων την πρωτήν φοράν ημεις ει 
σαγομεθα, δια να ευρη αφορμήν εναντιον ημων και να επιπέση εφ’ ημας και να λαβη ημας δουλους και τους ονο 
υς ημων. 19 Και προσελθοντες προς τον ανθρώπον τον επιστατήν της οικίας του Ιωσηφ, ελαλησαν προς αυ 
τον εν τη πύλη της οικίας· 

20 και ειπον, Δεομεθα, κυριε· κατεβημεν την πρωτήν φοράν δια να αγορασωμεν τροφας· 21 και οτε ηλ 

τον εν το καταλύμα, ηνοιξαμεν τα σακκία ημων και ιδου, εκαστου το αργυριον ειν τω στόματι του 
σακκίου αυτου, το αργυριον ημων σωστόν· οθεν εφεραμεν αυτο απος εις τας χειρας ημων· 22 εφ 

εραμεν και αλλο αργυριον εις τας χειρας ημων, δια να αγορασωμεν τροφας· δεν εξευρομε 

νταίνει ο πατήρ σας, η γερων περι του οποιου μοι ειπετε; ετι ζη; 28 Και ειπον, Υγιαινει ο δουλος σου ο πατή 

ρος ημων· ετι ζη. Και κυψαντες προσεκυνησαν. 29 Υψωσας δε τους οφθαλμους αυτου ειδε τον Βεν 

ιαμίν· και ειδουν υδρω και ενιψαν τους ποδας αυτων και εδωκε τροφην εις τους ονους αυτων.

31 Και ηρωτησεν αυτους περι της υγιειν αυτων· και ειπεν, Υγιαινει ο πατηρ σας, ο γερων περι του οπο 

ιου μοι ειπετε; ετι ζη; 

57
Βαλετε αρτον. 32 Και εβαλον χωριστα δι' αυτον και χωριστα δι' εκεινους και δια τους Αιγυπτιους, τους συντρωγοντας μετ' αυτου, χωριστα· διοτι οι Αιγυπτιοι δεν ήδυναντο να συμφαγωσιν αρτον μετα των Εβραιων, επειδη τουτο ειναι βδελυγμα εις τους Αιγυπτιους. 33 Εκαθισαν λοιπον εμπροσθεν αυτου, ο πρωτοτοκος κατα την πρωτοτοκιαν αυτου και ο νεωτερος κατα την νεοτητα αυτου· και εθαυμαζον οι ανθρωποι προς αλληλους. 34 Λαβων δε απ' εμπροσθεν αυτου εμπροσθεν· το μεριδιον ομως του Βενιαμιν ητο πενταπλασιων μεγαλητερον παρα εκαστου αυτων. Και επιστημον οι Καναανεσιτες εις τον πατερα του Ιωσηφ, ητο εις την εδραν του πολεως του Ιωσηφ εις την αναπερασην το αργυριον του Ιωσηφ, και επιστημον το αργυριον του Ιωσηφ εις την εδραν του πολεως του Ιωσηφ, ητο εις την εδραν το αργυριον του Ιωσηφ, ητο εις την εδραν το αργυριον του Ιωσηφ.
λογον εις τα ωτα του κυριου μου και ας μη εξαφθη ο θυμος σου κατα του δουλου σου· διοτι συ εισαι ως Φαραω. 19 Ο κυριος μου ηρωτησε τους δουλους αυτου λεγων, Εχετε πατερα, η αδελφου; 20 Και ειπομεν προς τον κυριον μου, Εχομεν πατερα γεροντα και παιδιον του γηρατος αυτου μικρον, ο δε αδελφος αυτου απεθανε. 21 Και ειπας προς τους δουλους σου, Φερετε αυτον προς εμεις δια να ιδω αυτον ιδιοις οφθαλμοις. 22 Και ειπομεν προς τον κυριον μου, το παιδιον δεν δυναται να αφηση τον πατερα αυτου διοτι εαν αφηση τον πατερα αυτου, ουτος θελει αποθανει. 23 Συ δε ειπας προς τους δουλους σου, Εαν δεν καταβη ο αδελφος ημων ο νεωτερος μεθ' ημων, δεν θελετε ιδει πλεον το προσωπον μου. 24 Και οτε ανεβημεν προς τον δουλον σου τον πατερα μου, απηγγειλαμεν προς αυτον τους λογους του κυριου μου. 25 Ο δε πατηρ ημων ειπεν, Υπαγετε παλιν, αγορασατε εις ημας ολιγας τροφας. 26 Και ο δουλος σου ο πατερ μου ειπε προς ημας, Σεις εξευρετε οτι δυο υιους εγεννησεν εις εμεις η γυνη μου· 27 και ο εις εξηλθεν απο πλησιον μου και ειπα, Βεβαιως κατεσπαραχθη υπο θηριου· και δεν ειδον αυτον εως του νυν· 28 εις ταφον μου μετα λυπης εις τον ταφον. 29 Τωρα λοιπον οταν υπαγω προς τον δουλον σου τον πατερα μου, και το παιδιον δεν ηναι μεθ' ημων επειδη η ψυχη αυτου κρεμαται εκ της ψυχης εκεινου, καθως ιδη ότι το παιδιον δεν ειναι, θελει αποθανει και οι δουλοι σου θελουσι καταβιβασει την πολιαν του δουλου σου του πατρος ημων μετα λυπης εις τον ταφον. 30 Τωρα λοιπον δεν ηδυνηθη να συγκρατηση εαυτον ενωπιον παντων των παρισταμενων εμπροσθεν αυτου· και εφωνησεν, Εκβαλετε παντας απ' εμου· και δεν εμεινεν ουδεις μετ' αυτου, ενω ο Ιωσηφ ανεγνωριζετο εις τους αδελφους αυτου. 31 και αφηκε φωνην μετα κλαυθμου· και ηκουσαν οι Αιγυπτιοι· ηκουσε δε και ο οικος του Φαραω. 32 Και ειπεν ο Ιωσηφ προς τους αδελφους αυτου, Εγω ειμαι ο Ιωσηφ· ο πατηρ μου ετι ζη; Και δεν ηδυναντο οι αδελφοι αυτου να αποκριθωσι προς αυτον· διοτι εταραχθησαν εκ της παρουσιας αυτου. 33 Και ειπεν ο Ιωσηφ προς τους αδελφους αυτου, Πλησιασατε προς εμε, παρακαλω. Και επλησιασαν. Και ειπεν, Εγω ειμαι Ιωσηφ ο αδελφος σας, τον οποιον επωλησατε εις την Αιγυπτον. 34 Τωρα λοιπον μη λυπεισθε μηδ' ας φανη εις εσας σκληρον οτι με επωλησατε εδω· επειδη εις διατηρησιν ζωης με απεστειλεν ο Θεος εμπροσθεν σας. Chapter 45 1 Τοτε ο Ιωσηφ δεν ηδυνηθη να συγκρατηση εαυτον ενωπιον παντων των παρισταμενων εμπροσθεν αυτου· και εφωνησεν, Εκβαλετε παντας απ' εμου· και δεν εμεινεν ουδεις μετ' αυτου, ενω ο Ιωσηφ ανεγνωριζετο εις τους αδελφους αυτου. 2 και αφηκε φωνην μετα κλαυθμου· και ηκουσαν οι Αιγυπτιοι· ηκουσε δε και ο οικος του Φαραω. 3 Και ειπεν ο Ιωσηφ προς τους αδελφους αυτου, Εγω ειμαι ο Ιωσηφ· ο πατηρ μου ετι ζη; Και δεν ηδυναντο οι αδελφοι αυτου να αποκριθωσι προς αυτον· διοτι εταραχθησαν εκ της παρουσιας αυτου. 4 Και ειπεν ο Ιωσηφ προς τους αδελφους αυτου, Πλησιασατε προς εμε, παρακαλω. Και επλησιασαν. Και ειπεν, Εγω ειμαι Ιωσηφ ο αδελφος σας, τον οποιον επωλησατε εις την Αιγυπτον. 5 Τωρα λοιπον μη λυπεισθε μηδ' ας φανη εις εας σκληρον οτι με επωλησατε εδω· επειδη εις διατηρησιν ζωης με απεστειλεν ο Θεος εμπροσθεν σας.
6Διότι τούτο εἶναι τὸ δευτερον ἔτος τῆς πείνης ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ μενουσιν ἀκομὴ πέντε ἐτη, εἰς τὰ σποι δὲν θελει εἰσάαυε ὀυτε ἀρωτρίας ὀυτε θερίσμος. 7Καὶ ὁ Θεὸς μὲ απεστείλεν εἰμπροσθὲν σάς διὰ νὰ διατηρησίν εἰς εἰς ὑπον σὺς διὰ διαφυλαξίν τῆς τῆς γῆς· καὶ μενουσιν ακομὴ εἰς εἰς τὸν Φαραὼ καὶ κυριον παντος τοῦ οἶκου αὐτοῦ καὶ ἀρχόντα πᾶς σῆς τῆς γῆς Αἰγυπτοῦ. 8Σπευσαντες αναβίσει πρὸς τὸν πατέρα ὑμῶν καὶ εἰπάτε πρὸς ὑμᾶς ὁ ὑιός σου Ἰωσήφ. ὁ Θεὸς μὲ εκαμε κυριον παντος Αἰγυπτοῦ· καταφιλήσατε τὸν πατέρα σας εἰς τὴν ζωὴν σας μετὰ μεγάλης λυτρώσεως. 9Σπευσαντες αναβίσει πρὸς τὸν πατέρα σας διὰ νὰ διατηρήσω εἰς εἰς εσας διὰ διαδοχῆν ἐπί τῆς γῆς καὶ νὰ διαφυλάξω τὴν ζωήν σας μετὰ μεγάλης λυτρώσεως. 10Και ὁ Θεὸς μὲ απεστείλεν εἰς εἰς εσας ὑμᾶς ὑμᾶς διὰ νὰ διαφυλάξω τὴν ζωήν σας μετὰ μεγάλης λυτρώσεως.
Chapter 46

Αναχωρησας δε ο Ισραηλ μετα παντων των υπαρχοντων αυτου, ηλθεν εις Βηρ-σαβεε και προσεφερε θυσιας εις τον Θεον του πατρος αυτου Ισαακ. 

Και ειπεν ο Θεος προς τον Ισραηλ δι' οραματος της νυκτος λεγων, Ιακωβ, Ιακωβ. Ο δε ειπεν, Ιδου, εγω.

Και ειπεν, Εγω ειμαι ο Θεος, ο Θεος του πατρος σου· μη φοβηθης να καταβης εις Αιγυπτον· διοτι εθνος μεγα θελω σε καταστησει εκει· εγω θελω καταβη μετα σου εις Αιγυπτον·

και ο Ιωσηφ θελει βαλει τας χειρας αυτου επι τους οφθαλμους σου. 

Και εσηκωθη ο Ιακωβ απο Βηρ-σαβεε και εβαλον οι υιοι του Ισραηλ Ιακωβ τον πατερα αυτων και τα παιδια αυτων και τας γυναικας αυτων επι τας αμαξας τας οποιας εστειλεν ο Φαραω δια να σηκωσωσιν αυτον.

Και λαβοντες τα κτηνη αυτων και τα υπαρχοντα αυτων, τα οποια απεκτησαν εν τη γη Χανααν, ηλθον εις Αιγυπτον, ο Ιακωβ και παν το σπερμα αυτου μετ' αυτου·

Ταυτα δε ειναι τα ονοματα των υιων Ισραηλ, των εισελθοντων εις Αιγυπτον, Ιακωβ και οι υιοι αυτου· 

Ρουβην ο πρωτοτοκος του Ιακωβ· Και οι υιοι του Ρουβην, Ανωχ και Φαλλου και Εσρων και Χαρμι.

Και οι υιοι του Συμεων, Ιεμουηλ και Ιαμειν και Αωδ και Ιαχειν και Σωαρ και Σαουλ, υιος Χανανιτιδος.

Και οι υιοι του Λευι, Γηρσων, Κααθ και Μεραρι.

Και οι υιοι του Ιουδα, Ηρ και Αυναν και Σηλα και Φαρες και Ζαρα· ο Ηρ ομως και ο Αυναν απεθανον εν τη γη Χανααν. Και οι υιοι του Φαρες ησαν Εσρων και Αμουλ.

Και οι υιοι του Ισσαχαρ, Θωλα και Φουα και Ιωβ και Σιμβρων.

Και οι υιοι του Ζαβουλων, Σερεδ και Αιλων και Ιαλεηλ.

Ουτοι ειναι οι υιοι της Λειας, τους οποιους εγεννησεν εις τον Ιακωβ εν Παδαν-αραμ, και Δειναν την θυγατερα αυτου· πασαι αι ψυχαι, οι υιοι αυτου και αι θυγατερες αυτου, ησαν τριακοντα τρεις.

Και οι υιοι του Γαδ, Σιφων και Αγγι, Σουνι και Εσβων, Ηρι και Αροδι και Αριηλι.

Και οι υιοι του Ασηρ, Ιεμνα και Ιεσσουα και Ιεσουει και Βερια και Σερα η αδελφη αυτων. Και οι υιοι του Βερια, Εβερ και Μαλχιηλ.

Ουτοι ειναι οι υιοι της Ζελφας, την οποιαν εδωκεν ο Λαβαν εις την Λειαν την θυγατερα αυτου· και τουτους εγεννησεν εις τον Ιακωβ· πασαι αι ψυχαι επτα.

Οι δε υιοι της Ραχηλ γυναικος του Ιακωβ, Ιωσηφ και Βενιαμιν.

Εγεννηθησαν δε εις τον Ιωσηφ εν τη γη της Αιγυπτου Μανασσης και Εφραιμ, τους οποιους εγεννησεν εις αυτον Ασενεθ, η θυγατηρ του Ποτιφερα ιερεως της Ων.

Και οι υιοι του Δαν, Ουσιμ.

Και οι υιοι του Νεφθαλι, Ιασιηλ και Γουνι και Ιεσερ και Σιλλημ.

Ουτοι ειναι οι υιοι της Βαλλας, την οποιαν εδωκεν ο Λαβαν εις Ραχηλ την θυγατερα αυτου· και τουτους εγεννησεν εις τον Ιακωβ·

Οι δε υιοι της Ραχηλ γυναικος του Ιακωβ, Ιωσηφ και Βενιαμιν. 

Εγεννηθησαν δε εις τον Ιωσηφ εν τη γη της Αιγυπτου Μανασσης και Εφραιμ, τους οποιους εγεννησεν εις αυτον Ασενεθ, η θυγατηρ του Ποτιφερα ιερεως της Ων. 

Και οι υιοι του Βενιαμιν ησαν Βελα και Βεχερ και Ασβηλ, Γηρα και Νααμαν, Ηχι και Ρως, Μουπιμ και Ουπιμ και Αρεδ. 

Ουτοι ειναι οι υιοι της Ραχηλ, οι γεννηθεντες εις τον Ιακωβ·

Πασαι αι ψυχαι δυο· πασαι αι ψυχαι του οικου του Ιακωβ, αι εισελθουσαι εις Αιγυπτον, ησαν εβδομηκοντα.
την γην Γεσεν. 29 Ζεύξας δὲ ο Ιωσήφ την αμαξαν αυτου, ανεβη εις συναντησιν Ισραηλ του πατρος αυτου εις Γεσεν· και ίδων αυτον, επεσεν εις συναντησιν Ισραηλ του πατρος αυτου εις Γεσεν· και ιδων αυτον, επεσεν επι τον τραχηλον αυτου, Εγω θελω αναβει και θελω απαγγειλει προς τον Φαραώ και ειπει προς αυτον, Όι αδελφοι μου και ο οικος του πατρος μου, οιτινες ησαν εν τη γη Χανααν, ειναι εντος εμε· 30 ιδιοι ανδρες κτηνοτροφοι ειναι και εφεραν τα ποιμνια αυτων και τας αγελας αυτων και παντα σα εχουσιν. 31 Εαν λοιπον σας καλεση ο Φαραω και ειπη, Ποιον το επιτηδευμα σας; 32 θελετε ειπει, Ανδρες κτηνοτροφοι ειμεθα οι δουλοι σου εκ νεοτητος ημων εως του νυν και ημεις και οι πατερες ημων· δια να κατοικησητε εν τη γη Γεσεν· διοτι ειναι βδελυγμα εις τους Αιγυπτιους πας ποιμην προβατων.

Chapter 47

1 Ελθων δε ο Ιωσήφ, απηγγειλε προς τον Φαραώ λεγων, Ο πατηρ μου και οι αδελφοι μου, και τα ποιμνια αυτων και αι αγελαι αυτων και παντα σα εχουσιν, ηλθον εκ της γης Χανααν· και ιδου, ειναι εν τη γη Γεσεν. 2 Και παραλαβων εκ των αδελφων αυτου πεντε ανδρας, παρεστησεν αυτους ενωπιον του Φαραου. 3 Και ειπεν ο Φαραω προς τους αδελφους αυτου, Τι ειναι το επιτηδευμα σας; 4 οι δε ειπον προς τον Φαραω, Ποιμενες προβατων ειναι οι δουλοι σου και ημεις και οι πατερες ημων. 5 Και ειπον ετι προς τον Φαραω, Ηλθομεν δια να παροικησωμεν εν τη γη· διοτι δεν υπαρχει βοσκη δια τα ποιμνια των δουλων σου, επειδη επεβαρυνεν η πεινα εν τη γη Χανααν· τωρα λοιπον ας κατοικησωσι, παρακαλουμεν, οι δουλοι σου εν τη γη Γεσεν. 6 Και ειπεν ο Φαραω προς τον Ιωσηφ λεγων, Ο πατηρ σου και οι αδελφοι σου ηλθον προς σε· 7 η γη της Αιγυπτου ειναι εμπροσθεν σου· εις το καλητερον της γης κατοικισον τον πατερα σου και τους αδελφους σου· ας κατοικησωσιν εν τη γη Γεσεν· και εαν γνωριζης οτι ευρισκονται μεταξυ αυτων ανδρες αξιοι, καταστησον αυτους επιστατας επι των ποιμνιων μου. 8 Εισηγαγε δε ο Ιωσηφ Ιακωβ τον πατερα αυτου και παρεστησεν αυτον ενωπιον του Φαραω. 9 Και ευλογησεν ο Ιακωβ τον Φαραω και εξηλθεν απ' εμπροσθεν του Φαραω. 10 Και κατωκισεν ο Ιωσηφ τον πατερα αυτου και τους αδελφους αυτου, και εδωκεν εις αυτους ιδιοκτησιαν εν τη γη της Αιγυπτου, εις το καλητερον της γης. 11 Και αρτος δεν ητο καθ' ολην την γην· διοτι η πεινα ητο βαρεια σφοδρα, ωστε η γη της Αιγυπτου και η γη της Χανααν απεκαμον υπο της πεινης. 12 Και ο συνηγαγεν ο Ιωσήφ απαν το αργυριον, το ευρισκομενον εν τη γη της Αιγυπτου και ευλογησεν ο Ιακωβ τον Φαραω. 13 Και ο Ιωσηφ επε απο αυτων εν τη γη της Αιγυπτου και ευλογησεν ο Φαραω. 14 Και καθως η ζωη θυγατρινη της ζωης ηυτος η δεκατης ετος της ζωης ηυτος η ειναι η ζωη ηυτος των ετων της ζωης των πατερων μου εν τοις ετοισα της ζωης ηυτος απο τη γη Γεσεν.
εν τῇ γῇ τῆς Ἁιγυπτοῦ καὶ εν τῇ γῇ Χαναᾱν, διὰ τοῦ σιτον εἰς τον Φαραώ. 15Καὶ αφοῦ ἐξέλιπε τὸ αργυριον εἰς τον Φαραὼ καὶ εἰς τῇ γῇ τῆς Χαναᾱν, ἠλθὸν παντὲς οἱ Ἁιγυπτιοὶ πρὸς τὸν Ἰωσήφ, λέγοντεςν, ὡς ἁρτον εἰς τῆς γῆς Ἁιγυπτοῦ, καὶ εφέρεν ὁ Ἰωσήφ τὸ αργυριον εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φαραὼ. 15Καὶ αφοῦ εξελιπε τὸ αργυριον εκ τῆς γῆς Αιγυπτοῦ καὶ εκ τῆς γῆς Χαναᾱν, ηλθον παντες οι Αιγυπτιοι προς τον Ιωσηφ, λεγοντες, Δος αρτον εις ημας· επειδη δια τι να αποθανωμεν ενπροσθεν σου; διοτι εξελιπε το αργυριον. 16Ειπε δε ο Ιωσηφ, Φερετε τα κτηνη σας και θελω σας δωσει αρτον αντι των κτηνων σας, εαν εξελιπε το αργυριον. 17Και εφεραν τα κτηνη αυτων προς τον Ιωσηφ και εδωκεν εις αυτους αρτον αντι των κτηνων αυτων. 18Αφου δε ετελειωσεν ο ενιαυτος εκεινω, ηλθον προς αυτον το δευτερον ετος και ειπον προς αυτον, δεν θελομεν κρυπτεν απο του κυριου ἡμων οτι εξελιπε το αργυριον· και τα κτηνη εγειναν του κυριου ἡμων· δεν εμεινε αλλο ενπροσθεν του κυριου ἡμων, ειμη τα σωματα ἡμων και η γη ἡμων· 19δια τι να αποθανωμεν και και η γη ἡμων; αγορασον ημας και την γην ἡμων δια αρτον, και θελουμεν εισθαι ενπροσθεν σου εις την γην. 20Και ηγορασεν ο Ιωσηφ πασαν την γην Αιγυπτου δια τον Φαραω· διοτι οι Αιγυπτιοι επωλησαν εκαστος τον αγρον αυτου, επειδη η πεινα υπερεβαρυνεν επ' αυτους· ουτως η γη εγεινε του Φαραω· 21τον δε λαον μετετοπισεν αυτον εις πολεις, απ' ακρου των οριων της Αιγυπτος εως ακρου αυτης· 22μονον την γην των ιερεων δεν ηγορασε· διοτι οι ιερεις ειχον μεριδιον προσδιωρισμενον υπο του Φαραω· και ετρωγον το μεριδιον αυτων, το οποιον εδωκεν εις αυτους ο Φαραω· δια τουτο δεν επωλησαν την γην αυτων. 23Τοτε ειπεν ο Ιωσηφ προς τον λαον, Ιδου, ηγορασα εσας και την γην σας σημερον εις τον Φαραω· ιδου, λαβετε σπορον και σπειρατε την γην· 24και εν τοις γεννημασιας θελετε δωσει το πεμπτον εις τον Φαραω, και τα δε τεσσαρα θελουσιν εισθαι εν εσας δια σπορον των αγρων και δια τροφην σας και δια τους οντας εν τοις οικοις υμων και δια τροφην των παιδων υμων.
Μετά δὲ τα πραγμάτα ταύτα, εἰπον πρὸς τὸν Ἰωσήφ, Ἰδοὺ, ὁ πατὴρ σου ασθενεῖ. Καὶ ἔλαβε μεθ᾽ εαυτοῦ τοὺς δύο υἱοὺς αυτοῦ, τὸν Μανασσῆ καὶ τὸν Ἐφραίμ. 2Καὶ ἀπηγγέλεταν πρὸς τὸν Ἰακώβ, ἵνα Ἰδοὺ, ὁ πατὴρ σου ασθενεῖ. Καὶ ἐλαβε μεθ᾽ εαυτοῦ τοὺς δύο υἱους αυτου, τον Μανασση και τον Εφραιμ.

Και ειπεν ο Ιακωβ προς τον Ιωσηφ, Ο Θεος ο Παντοδυναμος εφανη εις εμε εν Λουζ εν τη γη Χανααν και με ευλογησε· και ειπε προς εμε, Ο υιος σου Ιωσηφ ερχεται προς σε· και αναλαβων δυναμιν, ο Ισραηλ εκαθισεν επι την κλινην. 3Και ειπεν ο Ιακωβ προς τον Ιωσηφ, Ο Θεος ο Παντοδυναμος εφανη εις εμε εν Λουζ εν τη γη Χανααν και με ευλογησε· 4και ειπε προς εμε, Ιδο δωσει την γην αυτην εις το σπερμα σου μετα σε παντοτεινην ιδιοκτησιαν. 5Τωρα λοιπον οι δυο υιοι σου, οι γεννηθεντες εις σε εν τη γη της Αιγυπτου, πριν εγω ελθω προς σε εις την Αιγυπτον ειναι ιδικοι μου· ο Εφραιμ και ο Μανασσης

Ησαν δε οι οφθαλμοι του Ισραηλ βαρυωποι υπο του γηρατος, δεν ηδυνατο να βλεπη. Και επλησιασεν αυτους προς αυτον· και εφιλησεν αυτους και ενηγκαλισθη αυτους. Και ειπεν ο Ισραηλ προς τον Ιωσηφ, Δεν ηλπιζον να ιδω το προσωπον σου· και ιδου, ο Θεος εδειξεν εις εμε και το σπερμα σου. 13 Και εξηγαγεν αυτους ο Ιωσηφ εκ μεσου των γονατων αυτου. Και προσεκυνησεν επι προσωπον εως εδαφους. 14 Λαβων δε αυτους τον Εφραιμ εν τη δεξια αυτου προς την αριστεραν του Ισραηλ, και τον Μανασση εν τη αριστερα αυτου προς την δεξιαν του Ισραηλ, επλησιασεν εις αυτον. 15 Και ευλογησε τον Ιωσηφ και ειπεν, Ο Θεος, εμπροσθεν του οποιου περιεπατησαν οι πατερες μου Αβρααμ και Ισαακ, ο Θεος οστις με εποιμανεν εκ γεννησεως μου εως της ημερας ταυτης, ο αγγελος οστις με ελυτρωσεν εκ παντων των κακων, να ευλογηση τα παιδια ταυτα· και να ονομασθη επ' αυτα το ονομα μου και το ονομα των πατερων μου Αβρααμ και Ισαακ, και να πληθυνθωσιν εις πληθος επι της γης. 16 Και ιδων ο Ιωσηφ οτι επεθεσεν ο πατηρ αυτου την χειρα αυτου την δεξιαν επι την κεφαλην του Εφραιμ, δυσηρεστηθη· και επιασε την χειρα του πατρος αυτου δια να μεταθεση αυτην απο της κεφαλης του Εφραιμ επι την κεφαλην του Μανασση. 17 Αλλ' ο πατηρ αυτου δεν ηθελησε· και ειπεν, Εξευρω, τεκνον μου, εξευρω· και ουτος θελει κατασταθη λαος και ουτος ετι θελει γεινει μεγας· αλλ' ομως ο αδελφος αυτου ο νεωτερος θελει εισθαι μεγαλητερος αυτου και το σπερμα αυτου θελει γεινει πληθος εθνων.
να σε καμη ως τον Εφραιμ και ως τον Μανασση. Και εστησε τον Εφραιμ προ του Μανασση. 21Και
eipen o Iσraηl proo toν Ιωσηφ, Ιδου, eγω apοθνησκω· και o Θεος θελει εισθαι με σας και θελει
sas eπαναφερει eις tην γην των πατερων σας. 22και eγω διδω eις σε μεριδιον εν υπερ τους aδελφους
sou, to opioin eλαβον eκ tης χειρος των Αμορραιων δια tης μαχαιρασ μου και δια του τοδου μου.

Chapter 49

1Εκαλεσε δε o Ιακωβ τους υιους αυτου και ειπε, Συναχθητε, δια να σας αναγγειλω tι μελλει
να συμβη εις εσας εν tαις εσχαταις ημεραις· 2συναχθητε και ακουσατε, υιοι του Ιακωβ, και
ακροασθητε τον Ισραηλ τον πατερα σας. 3Ρουβην o πρωτοτοκος μου, συ ισχυς μου και αρχη των
dυναμεων μου, εξοχος κατα tην αξιαν και εξοχος κατα tην δυναμιν. 4Εξεβρασας ως υδωρ· δεν
θελεις εχει την υπεροχην· διοτι ανεβης επι την κλινην του πατρος σου· τοτε εμιανας αυτην· επι
tην κλινην μου ανεβη. 5Συμεων και Λευι oι αδελφοι, oργανα αδικιας ειναι αι μαχαιραι αυτων·
6εις εις tην bουλην αυτων μη εισελθης, ψυχη μου· εις την συνελευσιν αυτων μη ενωθης, τιμη μου·
dιοτι εν tω θυμω αυτων εφονευσαν ανθρωπους και εν τω πεισματι αυτων κατηδαφισαν τειχος.
7Επικαταρατος o θυμος αυτων, διοτι ητο αυθαδης· και η οργη αυτων, διοτι ητο σκληρα· θελω
dιαμοιρασει αυτους εις τον Ιακωβ, και θελω διασκορπισει αυτους εις τον Ισραηλ. 8Ιουδα, σε θελουσι
επαινεσει οι αδελφοι σου· η χειρ σου θελει εισθαι επι τον τραχηλον των εχθρων σου· οι υιοι του
πατρος σου θελουσι σε προσκυνησει· 9σκυμνος λεοντος ειναι ο Ιουδας· εκ του θηρευματος, υιε
μου, ανεβης· αναπεσων εκοιμηθη ως λεων και ως σκυμνος λεοντος· τις θελει εγειρει αυτον;
10δεν θελει εκλειψει tο σκηπτρον εκ του Ιουδα ουδε nομοθετης εκ μεσου των ποδων αυτου, εωσου ελθη
ο Σηλω· και εις αυτον θελει εισθαι η υπακοη των λαων. 11Εις την αμπελον δενει το πωλαριον
αυτου, και εις τον εκλεκτον βλαστον το παιδιον της ονου αυτου· θελει πλυνει εν οινω το ενδυμα
αυτου και εν τω αιματι της σταφυλης το περιβολαιον αυτου·
12οι oφθαλμοι αυτου θελουσι εισθαι ερυθροι εκ του οινου και οι οδοντες αυτου λευκοι εκ του γαλακτος.
13ο Ζαβουλων θελει κατοικησει εν λιμενι θαλασσης και θελει εισθαι εν λιμενι πλοιων· το δε οριον αυτου θελει
eκταθη εως Σιδωνος. 14ο Ισσαχαρ ειναι ονος δυνατος, κοιτωμενος εν τω μεσω των επαυλεων·
15και ιδων ϝτι η αναπαυσις ητο καλη και ο τοπος τερπνος, εκλινε τον ωμον αυτου εις φορτιον και εγεινε
dουλος υποτελης. 16ο Δαν θελει κρινει τον λαον αυτου, ως μια ek των φυλων του Ισραηλ·
17ο Δαν θελει εισθαι οφις επι της οδου, ασπις επι της τριβου, δακνων τας πτερνας του ιππου, ωστε ο ιππευς αυτου θελει
πιπτει εις τα οπισω. 18Την σωτηριαν σου περιεμεινα, Κυριε. 19ον Γαδ θελουσι πειρατευσει πειραται
πλην και αυτος εις το τελος θελει πειρατευσει. 20ο Ασηρ ο αρτος θελει εισθαι παχυς· και αυτος
θελει διδει βασιλικας τρυφας. 21ο Νεφθαλι ειναι ελαφος απολελυμενη, διδων λογους αρεστους.
22ο Iωσηφ, κλαδος καρποφορος, κλαδος καρποφορος πλησιον πηγης, του οποιου οι βλαστοι
ekτεινονται επι του τοιχου· 23οι τοδοται επικραναν αυτον και ετοξευσαν κατ’ αυτου, και
eχθρευθησαν αυτον. 24αlla το τοδον αυτου εμεινε δυνατων και οι βραχιονες των χειρων αυτου
eνεδυναμωθησαν δια των χειρων του ισχυρου θεου του ιακωβ· εκειθεν ο ποιμην, η πετρα του
Ισραηλ· 25 και τουτο δια του Θεου του πατρος σου, οστις θελει σε βοηθει, και δια του Παντοδυναμου, οστις θελει σε ευλογει, ευλογιας του ουρανου ανωθεν, ευλογιας της αβυσσου κατωθεν, ευλογιας των μαστων και της μητρας. 26 Αι ευλογιαι του πατρος σου υπερισχυσαν υπερ τας ευλογιας των προγονων μου εως των υψηλων κορυφων των αιωνιων ορεων· θελουσιν εισθαι επι της κεφαλης του Ιωσηφ και επι της κορυφης του εκλεκτου μεταξυ των αδελφων αυτου. 27 Ο Βενιαμιν θελει εισθαι λυκος αρπαξ· το πρωι θελει κατατρωγει θηραμα, και το εσπερας θελει διαιρει λαφυρα.

Παντες ουτοι ειναι αι δωδεκα φυλαι του Ισραηλ, και τουτο ειναι το οποιον ελαλησε προς αυτους ο πατηρ αυτων και ευλογησεν αυτους· εκαστον κατα την ευλογιαν αυτου ευλογησεν αυτους.

Αι ευλογιαι του πατρος σου υπερισχυσαν υπερ τας ευλογιας των προγονων μου εως των υψηλων κορυφων των αιωνιων ορεων· θελουσιν εισθαι επι της κεφαλης του Ιωσηφ και επι της κορυφης του εκλεκτου μεταξυ των αδελφων αυτου. 27 Ο Βενιαμιν θελει εισθαι λυκος αρπαξ· το πρωι θελει κατατρωγει θηραμα, και το εσπερας θελει διαιρει λαφυρα.

Παντες ουτοι ειναι αι δωδεκα φυλαι του Ισραηλ, και τουτο ειναι το οποιον ελαλησε προς αυτους ο πατηρ αυτων και ευλογησεν αυτους· εκαστον κατα την ευλογιαν αυτου ευλογησεν αυτους.

Και παρηγγειλεν εις αυτους και ειπε προς αυτους, Εγω προστιθεμαι εις τον λαον μου· θαψατε με μετα των πατερων μου εν τω σπηλαιω τω εν τω αγρω Εφρων του Χετταιου; εκει εθαψαν τον Αβρααμ και την Σαρραν την γυναικα αυτου· εκει εθαψαν τον Ισαακ και την Ρεβεκκαν την γυναικα αυτου· και εκει εθαψεν εγω την Λειαν· η αγορα του αγρου και του σπηλαιου του εν αυτω εγεινε παρα των υιων του Χετ.

Χασαμεν τον Αβρααμ μεν, και δοσαμεν τον Αβρααμ μεν, και έψαμεν τον Αβρααμ μεν. Και συνεπληρωθησαν δι' αυτον τεσσαρακοντα εις τον αγρω του Χετ.

Και αφου ετελειωσεν ο Ιακωβ παραγγελλων εις τους υιους αυτου, εσυρε τους ποδας αυτου επι την κλινην και εξεπνευσε· και προσετεθη εις τον λαον αυτου.

Chapter 50

1 Και επεσεν ο Ιωσηφ επι το προσωπον του πατρος αυτου και εκλαυσεν επ' αυτον και εφιλησεν αυτον. 2 Και προσεταξεν ο Ιωσηφ τους δουλους αυτου τους ιατρους να βαλσαμωσωσι τον πατερα αυτου· και εβαλσαμωσαν οι ιατροι τον Ισραηλ. 3 Και συνεπληρωθησαν δι' αυτον τεσσαρακοντα εις τον αγρω του Χετ.

4 Αφου δε παρηλθον αι ημεραι του πενθους αυτου, ελαλησεν ο Ιωσηφ προς τον οικον του Φαραω, λεγων, Εαν τωρα ευρηκα χαριν ενωπιον σας, λαλησατε, παρακαλω, εις το μνημειον μου, το οποιον εσκαψα εις εμαυτον εν γη Χανααν, εκει θελεις με θαψει· τωρα λοιπον ας αναβω, παρακαλω, και ας θαψω τον πατερα μου· και θελω επιστρεψει.

6 Και ειπεν ο Φαραω, Αναβηθι και θαψον τον πατερα σου καθως σε ωρκισε. 7 Και ανεβη ο Ιωσηφ δια να θαψη τον πατερα αυτου· και συνανεβησαν μετ' αυτου παντες οι οικος του Φαραω, οι αδελφοι αυτου και οι οικογενειαι αυτων και τα ποιμνια αυτων και τας αγελας αυτων αφηκαν εν τη γη Γεσεν.
το οποίον εἶναι περάν του Ιορδανοῦ. 12 Καὶ εκαμόν εἰς αὐτὸν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καθὼς παρηγγείλειν εἰς αὐτοὺς· 13 καὶ μετακομίσαντες αὐτὸν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς γῆν Χανααν, εθάψαν αὐτὸν εἰς τὸν σπιλαίων τοῦ αγροῦ Μαχπέλαχ, τὸ οποίον ὁ Αβρααμ ηγοράσε μετὰ τοῦ αγροῦ διὰ κτήμα μνημείου παρὰ τοῦ Εφρων τοῦ Χετταιοῦ κατεναντὶ τῆς Μαμβρῆ. 14 Καὶ αφ’ οὗ ὁ Ἰωσήφ εθάψε τὸν πατέρα αὐτοῦ, επέστρεψεν εἰς Ἀιγύπτον αὐτὸς καὶ οἱ αδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ συνάναβαντες μετ’ αὐτοῦ διὰ νὰ θάψωσι τὸν πατέρα αὐτοῦ. 15 Καὶ ἴδοντες οἱ αδελφοὶ τοῦ Ἰωσήφ ὅτι απεθάνεν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, ἐκλαύσαν εἰς αὐτὸν. 16 Ἔπηγαν δὲ καὶ οἱ αδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πεσοντες εἰς τῷ πρὸς τὸν Ἰωσήφ, λεγοντες, ὅτι οἱ ὑπάκουσαν ὑπὸ ταῦτα εἰς ἡμᾶς καὶ θελει μας ἀνταποδώσει αὐστηρῶς πάντα τὰ κακὰ ὑπὸ τοῦ πατέρα αὐτοῦ. 17 Καὶ εἰπεν οἱ αδελφοὶ τοῦ Ἰωσήφ πρὸς αὐτὸν· Ο ίδον, ἡμεῖς εἰμεθα δουλοὶ σου, καὶ εἰπεν σοι· Ἱσώς ο Ἰορδανᾶς το θελει μνησικακησει εἰς ημας καὶ θελει μας ανταποδωσει αυστηρως παντα τα κακα επραξαμεν εις αυτον. 18 Καὶ εἰπεν σοι· ΟΥΤω θελετε ειπει προς τον Ἰωσήφ· ΣΥΓΧΩΡΗΣΟΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, την αδικιαν των αδελφων σου και την αμαρτιαν αυτων· διοτι επραξαν κακον εις σε· τωρα λοιπον σΥΓΧΩΡΗΣΟΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ, την αδικιαν των δουλων του Θεου του πατρος σου. 19 Καὶ εκλαύσαν ο Ἰωσήφ οτε ελαλησαν προς αυτον. 20 Υπηγαν δε καὶ οἱ αδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πεσοντες εἰς τῷ πρὸς τὸν Ἰωσήφ, λεγοντες, ΜΗ ΦΟΒΕΙΣΘΕ· ΜΗΠΩΣ ἈΝΤΙ ΘΕΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ; 21 ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΜΕΝ ΕΒΟΥΛΕΥΘΗΤΕ ΚΑΚΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ· Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΕΒΟΥΛΕΥΘΗ ΝΑ ΜΕΤΑΣΤΡΕΨΗ ΤΟΥΤΟ ΕΙΣ ΚΑΛΟΝ, ΔΙΑΝ ΝΑ ΓΕΙΝΗ ΚΑΘΩΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΩΣΗ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΠΟΛΛΟΥ. 22 Καὶ ειδεν ο Ιωσηφ τεκνα του Εφραιμ, εως τριτης γενεας· και τα παιδια του Μαχειρ, υιου του Μανασση, επι των γονατων του Ιωσηφ εγεννηθησαν. 23 Και ειπεν ο Ιωσηφ προς τους αδελφους αυτου, ΕΓΩ ΑΠΟΘΝΗΣΚΩ· Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΙΝ ΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΑΝΑΒΙΒΑΣΕΙ ΤΑ ΟΣΤΑ ΜΟΥ ΕΝΤΕΥΘΕΝ. 24 Και ωρκισεν ο Ιωσηφ τους υιους Ισραιλ, λεγων, Ο ΘΕΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΘΕΛΕΙ ΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕΡΦΗ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΣΑΣ ΑΝΑΒΙΒΑΣΕΙ ΤΑ ΟΣΤΑ ΜΟΥ ΕΝΤΕΥΘΕΝ. 25 Και ετελευτησεν ο Ιωσηφ εν ηλικια ετων εκατον δεκα, και εβαλσαμωσαν αυτον· και ετθη εις θηκην εν τη Αιγυπτω.
απ' αυτων. 8 Ἐσηκωθη δὲ νεος βασιλεὺς επὶ τὴν Αἰγυπτον, οστὶς δὲν εγνωριζε τὸν Ἡσαφε. 9 Καὶ εἴπε πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ, Ἰδο, ὁ λαὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ εἶναι πολὺ πλῆθος καὶ ἰσχυρότερος ἡμῶν· 10 ἐλθετε, ὡς σοφισθῆνων κατ' αὐτοὺς, διὰ νὰ μὴ πολλαπλασιασθῶ σοι, καὶ αν συμβὴ πολεμὸς ενωθῶ καὶ οὕτως μετὰ τῶν εχθρῶν ἡμῶν καὶ πολεμήσωσιν ἡμᾶς καὶ αναχωρήσωσιν εκ τοῦ τοποῦ. 11 Κατεστῆσαι λοιπὸν εἰπ' αὐτοὺς εἰσὶν τῶν ἐργασίων, διὰ νὰ καταβληθῶσιν αὐτοὺς μὲ τὰ βαρὶ αὐτῶν· καὶ ὕκοδομησαν εἰς τὸν Φαραώ πολεῖς ἀποθηκῶν, τὴν Πιθώμ καὶ τὴν Ραμεσσῆ. 12 Οσοὶ μὲν εἶπαν πρὸς αὐτοὺς ἀρσενικοὶ, τὸ σοὶ παλαιστὸν καὶ νιζάνωντο. Καὶ οἱ Αἰγυπτοῖ εἰσῆλθον εἰς τὸν νεοῦς Ισραήλ. 13 Καὶ κατεδυναστεύον οὶ Αἰγυπτιοὶ τοὺς υἱους Ἰσραηλ αὐστηρῶς· 14 καὶ κατεπικραίνον τὴν ζωὴν αὐτῶν διὰ τῆς σκληρᾶς δουλείας εἰς τὸν πηλὸν καὶ εἰς τὰς πλινθοὺς, καὶ εἰς πάσας τὰς ἐργασίας τῶν πεδίων· πάσαι ἦσαν αὐστηραι. 15 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἀιγυπτίων πρὸς τὰς μαῖας τῶν Εβραίων, εἰς τῶν οποίων ἦν ἡ μιᾷ Σεπφῷρα, καὶ ἡ ἄλλη Φουα, 16 καὶ εἶπεν, ὅταν μαιευήτε τὰς Εβραίας ἐπὶ τῆς γεννας, εἰσὶ μὲν ἢ ἄνδρον, θανατοῦσιν αὐτόν· εἰσὶ δὲ ἢ γυναῖκα, τοῦτοι γέννωσι· 17 εἴπεραν δὲ αἱ μαῖαι τὸν Φαραώ, καὶ εἶπαν, ἦσαν τοῖς ἑωρωστοῖς καὶ γεννῶσιν πρὶν εἰσέλθωσιν εἰς αὐτὰς. 18 Καὶ αἱ Εβραίαι δὲν ἦν ὡς αἱ γυναίκαι τῆς Ἀιγυπτίως· διὸ αἱ μαῖαι ἐφοβηθησαν τὸν Θεὸν καὶ δεν ἐκαμνοῦσαν ὡς εἶπεν πρὸς αὐτὰς ὁ βασιλεὺς τῆς Ἀιγυπτίως, αλλὰ ἐφινοῦσαν γέννησαι. 19 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῆς Ἀιγυπτίως τὰς μαῖας, διὰ τό παρασχόμενον τοῦτο, καὶ ἐφινοῦσαν γέννησαι; 20 καὶ αἱ μαῖαι ἐφανερώθησαν τὸν Θεὸν, καὶ ἐνεδύναμοντο σφοδρά. 21 Καὶ κατεβῆ ἡ θυγατέρα τοῦ Φαραώ διὰ τὸ λουσθῆναι εἰς τὸν ποταμόν, καὶ δεν εἶπεν τῇ σφοδρᾷ αὐτῶν. 22 Καὶ ἐνευρώσθη ἡ θυγατέρα τοῦ Φαραώ, εἰς τὸν ποταμόν, καὶ ἠκούσα τὸν γάτα τοῦ ποταμοῦ. 23 Καὶ εἶπεν τῇ θυγατέρᾳ τοῦ Φαραώ, καὶ ἠκούσα τὸν γάτα τοῦ ποταμοῦ. 24 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς τοῦ Φαραώ πρὸς τὰς μαῖας, διὰ τὸν γάτα τοῦ ποταμοῦ.
θέλω σοι δώσει τον μισθόν σου. 10Ελάβε δὲ η γυνή το παιδίον και εθηλάζειν αυτό. Καὶ αὖ ἔμεγαλώσε το παιδίον, εφερὲν αὐτὸ πρὸς τὴν θυγατέρα του Φαραώ, καὶ εγείνειν υἱὸς αὐτῆς· καὶ εἴκαλεσε τὸ οὖνομα αὐτοῦ Μωσῆν, λεγοῦσα, ὅτι εἰκὸς τοῦ υδάτος ἀνεσύρα αὐτὸ. 11Κατὰ δὲ τὰς ἡμέρας εἴκεινας, ἀφὸν ὁ Μωσῆς ἐμεγαλώσεν, εὗρέθη πρὸς τοὺς άδελφους αὐτοῦ καὶ παρατηρῆσαν τὰ βάρη αὐτῶν, βλέπει ἀνθρώπων Αἰγυπτίων τῶν ποτοῦντα ἔβραυν τινὰ ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ. 12Περιβλεψάς δὲ εὖ καὶ ἐκεὶ καὶ ἤδη ὁ Φαραών ἐπέστησεν ἀρραβώνα καὶ κρίθη στὴν αἰτίαν· καὶ ἠγείρει τὸ παιδίον καὶ ἐθηλάζετον αὐτὸν παρὰ τὸν ἀδικοῦντα. 13Καὶ εἰσεδωκὼν αὐτῷ τὴν θυγατέρα του, μεγαλώσας τὸ παιδίον, ἐφέρεν αὐτὸ πρὸς τὴν θυγατέρα του Φαραώ, καὶ ἐγείρετο καὶ ἠγείρετο· καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Μωσῆν, λέγοντα, ὅτι ἐκ τοῦ υδατος ἀνεσύρα αὐτό.

14Κατὰ δὲ τὰς ἡμέρας εἰκὸς, ἐκεῖνας, ἐκεῖνας, ὁ Μωσῆς ἐμεγαλώσας, ἐξῆλθε πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ· καὶ παρατηρῶν τὰ βαρη αὐτῶν, βλέπει ανθρώπον Αἰγυπτίον τυπτόντα ἔβραυν ἀνθρώπον αὐτοῦ. 15Περιβλεψας δὲ εὖ καὶ εἰς τὸ μέρος καὶ ἰδὼν ὅτι δὲν ἦτο ὁ Φαραών, ἐπαταξεῖ τὸν ἀνθρώπον καὶ ἐκρύψεν αὐτόν ἐν τῷ ἄμμῳ. 16Καὶ ἐξηλθεῖ τῇ ἅρμενῃ τῇ ἅρμενῃ τῇ ἅρμενῃ ἡμερᾳ τῇ ἅρμενῃ τῇ ἅρμενῃ καὶ ἰδοῦν δύο ἄνδρας Ἐβραίοις διεπλῃζοντο· καὶ λέγει πρὸς τὸν ἄνθρωπον, Διὰ τι τυπτεῖς τὸν πλησίον σου; 17Ο δὲ εἶπε, Τις σε κατεστήσει αρχοντα καὶ κριτην εἰς ημᾶς; Μήπως θελεις σε να με φονευσης, καθως εφονευσας τὸν ἀνθρώπον; Καὶ ἐφοβηθη ο Μωσῆς καὶ εἶπε, Βεβαιως τὸ πραγμα τοῦτο εγενετο γνωστον. 18Ακούσας δὲ ο Φαραών τὸ πραγμα τοῦτο, ἐζητει να θανατωση τὸν Μωσῆν· αλλ’ ο Μωσῆς εφυγεν ἀπο τον Φαραών καὶ κατοικησεν ἐν τῇ γη Μαδιαμ· ἐκαθισε δὲ πλησίον τοῦ φραετος.

19Ο ιερεύς της Μαδιαμ εἶχεν επτα θυγατέρας, αἱτινες ελθουσαι ηντλησαν υδωρ καὶ εγεμισαν τας ποτιστρας δια να ποτισωσι τα προβατα του πατρος αυτων. 20Καὶ ελθοντες δε οι ποιμενες εδιωξαν αυτας· καὶ σηκωθεις ο Μωσης εβοηθησεν αυτας και εποτισε τα προβατα αυτων. 21Και οτε ηλθον επι Ραγουηλ τον πατερα αυτων, ειπε προς αυτας, Δια τι τοσον ταχεως ηλθετε σημερον; 22Αι δε ειπον, Ανθρωπος Αιγυπτιος ελυτρωσεν ημας εκ των χειρων των ποιμενων και προσετι ηντλησεν εις ημας υδωρ και εποτισε τα προβατα. 23Ο δε ειπε προς τας θυγατερας αυτου, Και που ειναι; δια τι αφηκατε τον ανθρωπον; καλεσατε αυτον δια να φαγη αρτον. 24Και ευχαριστηθη ο Μωσης να κατοικη μετα του ανθρωπου· οστις εδωκεν εις τον Μωσην εις γυναικα Σεπφωραν την θυγατερα αυτου. 25Και εγεννησεν υιον και εκαλεσε το ονομα αυτου Γηρσωμ, λεγων, Παροικος ειμαι εν ξενη γη.

Chapter 3

1Ο δε Μωσῆς εβοσκε τα προβατα του Ιοθορ, πενθερου αυτου, ιερεως της Μαδιαμ· και εφερε τα προβατα εις το οπισθεν μερος της ερημου καὶ ἐλθεν εις το ορος του Θεου, το Χωρηβ. 2Εφανη δε εις αυτον αγγελος Κυριου εν φλογι πυρος εκ μεσου της βατου· καὶ ιδου, ἡ βατος εκαιετο υπο του πυρος καὶ ἡ βατος δεν κατεκαιετο. 3Και ειπεν ο Μωσης, Ας στρεψω και ας παρατηρησω το μεγα τουτο θεαμα, δια τι η βατος δεν κατακαιεται. 4Και ειδεν ο Κυριος τον Μωσην οτι εστρεψε να παρατηρηση, εφωνησε προς αυτον ο Θεος εκ εις τον Θεον εξ αιτιας της δουλειας. 5Και εισηκουσεν ο Θεος των στεναγμων αυτων· και ενεδυμηθη ο Θεος την διαθηκην αυτον την προς τον Αβρααμ, τον Ισαακ και τον Ιακωβ· 6και επεβλεψεν ο Θεος επι τους υιους Ισραηλ και ηλεησεν αυτους ο Θεος.
πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαακ και ο Θεός του Ιακώβ. Εκρυψε δε το προσώπον αυτού ο Μωυσής· διότι εγνώρισα την κραυγήν αυτών. 7 Και είπεν ο Κυρίος, Ειδον, είδον την ταλαιπωρίαν του λαού μου τον εν Αιγύπτω και ήκουσα την οδύνην αυτών· 8 και κατεβήν δια να ελευθερωσώ αυτούς εκ της χειρος των Αιγυπτίων και να αναβιβάσω αυτούς εκ της γης της εκείνης εις γην καλήν και ευρυχωρον, εις γην ρεουσαν γαλα και μελι, εις τον τοπον των Χαναναίων και Χετταιων και Αμορραιων και Φερεζαιων και Ευαιων και Ιεβουσαιων· 9 και τώρα ενθα εις εμε· και είδον ετι την καταθλίψιν, με την οποίαν οι Αιγυπτιοί καταθλιπούσιν αυτούς· 10 ελθε λοιπον τώρα και θελεις ειπει προς τον Φαραώ, και θελεις εξαγαγει τον λαον μου τους υιους Ισραήλ εξ Αιγύπτου. 11 Και απεκρίθη ο Μωυσής προς τον Θεον, Τις ειμαι εγω, δια να υπαγω προς τον Φαραώ και να εξαγαγω τους υιους Ισραήλ εξ Αιγύπτου; 12 Και είπεν ο Θεος, Βεβαιως εγω θελω εισθαι μετα σου· και τουτο θελει εισθαι εις σε το σημειον, οτι εγω σε απεστειλα· Αφου εξαγαγης τον λαον μου εξ Αιγύπτου, θελετε λατρευσει τον Θεον επι του ορους τουτου. 13 Και είπεν ο Μωυσής προς τον Θεον, Ιδου, οταν εγω υπαγω προς τους υιους Ισραήλ και ειπω προς αυτους, Ο Θεος των πατερων σας με απεστειλε προς εσας, και εκεινοι μ' ερωτησωσι, Τι ειναι το ονομα αυτου; τι θελω ειπει προς αυτους; 14 Και είπεν ο Θεος προς τον Μωυσήν, Εγω ειμαι ο Ων· και ειπεν, Ουτω θελεις ειπει προς τους υιους Ισραήλ· Ο Ων με απεστειλε προς εσας. 15 Και είπεν ετι ο Θεος προς τον Μωυσήν, Ουτω θελεις ειπει προς τους υιους Ισραήλ· Κυριος ο Θεος των πατερων σας, ο Θεος των πατερων σας, ο Θεος του Αβρααμ, ο Θεος του Ισαακ και ο Θεος του Ιακώβ, με απεστειλε προς εσας· τουτο θελει εισθαι το ονομα μου εις τον αιωνα και τουτο το μνημοσυνον μου εις γενεας γενεων· 16 υπαγε και συναξον τους πρεσβυτερους του Ισραήλ και ειπε προς αυτους, Κυριος ο Θεος των Εβραιων συνηντησεν ημας· τωρα λοιπον αφες να υπαγωμεν οδον τριων ημερων εις την ερημον, δια να προσφερωμεν θυσιαν εις Κυριον τον Θεον ημων· 17 εγω δε εξευρω, οτι δεν θελει σας αφησει ο βασιλευς της Αιγύπτου να υπαγητε, ειμη δια χειρος κραταιας· 18 και εκτεινας την χειρα μου, θελω παταξει την Αιγύπτον με παντα τα θαυμασια μου τα οποια κατεβηκα εν μεσω αυτης· και μετα ταυτα θελει σας εξαποστειλει· 19 και θελω δωσει χαριν εις τον λαον τοτου εις τον αιωνα παταξων ιερους θεους εις την ερημον, δια να επιστρωμενιν εθυσιαν εις Κυριον τον Θεον ημων· εγω δε εξευρω, οτι δεν θελει σας αφησει ο βασιλευς της Αιγύπτου να υπαγητε, ειμη δια χειρος κραταιας· 20 και εκτεινας την χειρα μου, θελω παταξει την Αιγύπτον με παντα τα θαυμασια μου τα οποια κατεβηκα εν μεσω αυτης· και μετα ταυτα θελει σας εξαποστειλει· 21 και θελω δωσει χαριν εις τον αιωνα παταξων ιερους θεους εις την ερημον, δια να επιστρωμενιν εθυσιαν εις Κυριον τον Θεον ημων· εγω δε εξευρω, οτι δεν θελει σας αφησει ο βασιλευς της Αιγύπτου να υπαγητε, ειμη δια χειρος κραταιας· 22 και εκτεινας την χειρα μου, θελω παταξει την Αιγύπτον με παντα τα θαυμασια μου τα οποια κατεβηκα εν μεσω αυτης· και μετα ταυτα θελει σας εξαποστειλει·
Chapter 4

1 Απεκρίθη δὲ ο Μωυσῆς καὶ εἶπε, Ἀλλ' ἵδιον, δεν θελοῦσι πιστεύσει εἰς εἰμε οὐδὲ θελοῦσιν εἰσακουσεῖ εἰς τὴν φωνήν μου· διότι θελοῦσιν εἰπεῖ, δεν εφανή εἰς σέ ο Κυρίος. 2 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Κυρίος, Τι εἶναι τούτο, τὸ εν τῇ χειρὶ σου; Ὁ δὲ εἶπε, Ραβδός. 3 Καὶ εἶπεν εἰς τὴν φωνήν τοῦ Κυρίου, Εἰκείνην τὴν χειρὰ σου καὶ πιάσαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς οὐρας· καὶ εκτείνας τὴν χειρὰ αὐτοῦ εἰπάσαι αὐτὸν ἐν τῇ χειρὶ σου καὶ εἰσακούσει εἰς τὴν φωνήν μου· διότι θελοῦσιν εἰπεῖ, δεν εφανη εἰς σέ ο Κυρίος. 4 Καὶ εἶπεν Κυρίος πρὸς τὸν Μωυσῆν, Εκτείνον τὴν χειρὰ σου καὶ πιάσον αὐτὸν ἀπὸ τῆς οὐρας· καὶ εκτείνας τὴν χειρὰ αὐτοῦ εἰπάσεν αὐτὸν καὶ εγένετο ραβδὸς εἰς τὴν χειρὶ αὐτοῦ. 5 διὰ νὰ πιστεύσωσιν ὅτι εφανῆ εἰς σὲ Κυρίος ο Θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν, ο Θεὸς τοῦ Αβραάμ, ο Θεὸς τοῦ Ισαάκ καὶ ο Θεὸς τοῦ Ιακώβ. 6 Καὶ εἶπεν ἐτι πρὸς αὐτὸν ὁ Κυρίος, Βαλέ τώρα τὴν χειρὰ σου εἰς τὸν κολπὸ σου. Καὶ εβάλε τὴν χειρὰ αὐτοῦ εἰς τὸν κολπὸ σου· καὶ ὅταν εξηγαγεν αὐτην, ἰδοῦ, ἡ χειρ ἄνω ως χιων. 7 Καὶ εἶπε, Βαλὲ παλιν τὴν χειρὰ σου εἰς τὸν κολπὸ σου. Καὶ εβάλε τὴν χειρὰ αὐτοῦ εἰς τὸν κολπὸ σου· καὶ ὅταν εξηγαγεν αὐτην ἀπὸ τοῦ κολποῦ αὐτοῦ, ἰδοῦ, αποκατεσθαθῆ ὡς η σαρξ αὐτοῦ. 8 Ἐαν δὲ, εἶπεν ο Κυρίος, δεν πιστεύσωσιν ἐν τῷ σημείῳ τοῦ πρῶτοῦ, θελοῦσι πιστεύσει εἰς τὴν φωνὴν τοῦ δεύτεροῦ· 9 Ἐαν δὲ δεν πιστεύσωσι καὶ εἰς τὰ δύο ταῦτα σημεῖα μὴ δει εισακούσωσιν εἰς τὴν φωνὴν σου, θελεῖς λαβεῖ εἰς τὸν υδάτος τοῦ ποταμοῦ καὶ θελεῖς χυσεῖ αὐτὸ ἐπὶ τῆς ξηρᾶς· καὶ τὸ υδώρ, τὸ οποῖον θελεῖς λαβεῖ εἰς τὸν ποταμόν, θελεῖ γεινεῖ αἰμα ἐπὶ τῆς ξηρᾶς. 10 καὶ εἶπεν ο Μωυσῆς πρὸς τὸν Κυρίον, Δεομαι, Κυρίε· εγώ δὲ ομηρηκας πρὸς τὸν δούλον σου· αλλ' εἰμαι βραδυστὸς καὶ βραδυγλώσσος. 11 καὶ εἶπεν ἐπὶ πρὸς αὐτὸν ὁ Κυρίος, Τίς εδώκε στὸν ανθρώπον; η τίς εκαμε τὸν ευλαλόν, η τὸν κωφόν ή τὸν βλεπόν τὸν τυφλόν; οὐχὶ ο Κυρίος; 12 ὑπαγε λοιπῶν τώρα καὶ θελῶ εἰσθαί μετά τοῦ στόματος σου καὶ θελῶ σε διδαξεῖ να, τί μελλεῖς να λαλῆσης. 13 ο δὲ εἶπε, Δεομαι, Κυρίε, ἀποστείλον οντινα εξερχεταις καί οταν σε ιδη, θελει χαρη εν τη καρδια αυτου. 14 καὶ λοιπῶν θελει λαλεῖ αντι σου προς τὸν λαὸν· καὶ αὐτὸς θελεί εισθαί εἰς αὐτον αντι Θεοῦ· 15 λαβε δε εἰς τὴν χειρὰ σου τὴν ραβδον με τὴν οποίαν θελεῖς καμνεῖ τὰ σημεῖα. 16 Τότε παραλαβὼν ὁ Μωυσῆς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τεκνα αὐτοῦ καθισας αὐτα επι ονουσ επιστρέψεν εἰς τὴν ψυχὴν σου. 17 Ὁ δὲ Κυρίος εἶπε πρὸς τὸν Μωυσῆν εἰς τὴν ψυχὴν σου, Ἰκανεύτως εἰς τὴν ψυχήν σου. Καὶ εἶπεν ο Ισραήλ πρὸς τὸν Μωυσῆν, Ἰπαγεν εἰς εἰρήνην. 18 ο δὲ Κυρίος εἶπε πρὸς τὸν Μωυσῆν εἰς τὴν ψυχήν σου, Ἰκανον εἰς τὴν ψυχήν σου, Ἰπαγεν εἰς εἰρήνην. 19 εἶπεν ο Ισραήλ πρὸς τὸν Μωυσῆν, Ἰπαγεν εἰς εἰρήνην. 20 Τοτε παραλαβὼν ὁ Μωυσῆς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τεκνα αὐτοῦ καὶ καθίασα αὐτα επι ονουσ επιστρέψεν εἰς τὴν ψυχήν τῆς Λέιτου, θελει γεινεῖ αἰμα ἐπὶ τῆς ξηρᾶς. 21 Ὁ δὲ Κυρίος εἶπε πρὸς τὸν Μωυσῆν, Ἰπαγεν εἰς εἰρήνην. 22 Ὁ δὲ Κυρίος εἶπε πρὸς τὸν Μωυσῆν, Ἰπαγεν εἰς εἰρήνην.
εδωκα εις την χειρα σου· πλην εγω θελω σκληρυνει την καρδιαν αυτου, και δεν θελει εξαποστειλει 
tον λαον· 22και θελεις ειπε προς τον Φαραω, Ουτω λεγει Κυριος· Υιος μου ειναι, πρωτοτοκος 
μου, ο Ισραηλ· 23και προς σε λεγω, Εξαποστειλον τον υιον μου, δια να με λατρευση· και εαν δεν 
θελει να εξαποστειλη αυτον, ιδου, εγω θελω θανατωσει τον υιον σου, τον πρωτοτοκον σου. 
Ενω δε ο Μωυσης ήταν εν τη οδω, εν τω καταλυματι, συνηντησεν αυτον ο Κυριος και εζητει να 
θανατωση αυτον. 24Και λαβουσα η Σεπφωρα λιθαριον κοπτερον, περιετεμε την ακροβυστιαν 
tου υιου αυτης, και ερριψεν εις τους ποδας αυτου, λεγουσα, Βεβαιως νυμφιος αιματων εισαι εις εμε. 
Και απηλθεν απ' αυτου· η δε ειπε, Νυμφιος αιματων εισαι ενεκα της περιτομης. 
Ειπε δε Κυριος προς τον Ααρων, Υπαγε προς συναντησιν του Μωυσεως εις την ερημον. Και υπηγε και 
συνηντησεν αυτον εν τω ορει του Θεου και ησπασθη αυτον. 
Και απηγγειλεν ο Μωυσης προς τον Ααρων παντας τους λογους του Κυριου, τους οποιους παρηγγειλεν εις αυτον, και παντα τα σημεια, τα οποια προσεταξεν εις αυτον. 
Υπηγαν λοιπον ο Μωυσης και ο Ααρων και συνηγαγον παντας 
tους πρεσβυτερους των υιων Ισραηλ· 
και ελαλησεν ο Ααρων παντας τους λογους, τους οποιους 
ο Κυριος ελαλησε προς τον Μωυσην, και εκαμε τα σημεια ενωπιον του λαου. 
Και επιστευσεν ο λαος· και οτε ηκουσεν οτι ο Κυριος επεσκεφθη τους υιους Ισραηλ και οτι επεβλεψεν επι την 
tαλαιπωριαν αυτων, κυψαντες προσεκυνησαν.

Chapter 5

1Μετα δε ταυτα, εισελθοντες ο Μωυσης και ο Ααρων, ειπαν προς τον Φαραω, Ουτω λεγει 
Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· Εξαποστειλον τον λαον μου, δια να εορτασωσιν εις εμε εν τη ερημω. 
Ο δε Φαραω ειπε, Τις ειναι ο Κυριος, εις του οποιου την φωνην θελω υπακουσει, ωστε να 
exαποστειλι τον Ισραηλ; δεν γνωριζω τον Κυριον και ουδε τον Ισραηλ θελω εξαποστειλει. 
Οι δε ειπον, Ο Θεος των Εβραιων συνηντησεν ημας· αφες λοιπον να υπαγωμεν οδον τριων ημερων 
tον λαον απο των εργασιων αυτων. φωναζουσι, λεγοντες, 
Ως ξαναξανα θανατικον με μαχαιραν.

4Και ειπε προς αυτους ο βασιλευς της Αιγυπτου, Δια τι, Μωυση και 
Ααρων, αποκοπτετε τον λαον απο των εργασιων αυτου; υπαγετε εις τα εργα σας. 
Και ειπεν ο Φαραω, Iδου, ο λαος του τοπου ειναι τωρα πολυπληθης και σεις καμνετε αυτους να παυωσιν απο 
tων εργων αυτων. 6Και την αυτην ημεραν προσεταξεν ο Φαραω τους εργοδιωκτας τον λαου και 
tους επιτροπους αυτων, λεγων, 7Δεν θελετε δωσει πλεον εις τον λαον τουτον αχυρον καθως χθες 
και προχθες, δια να καμωσι τας πλινθους· ας υπαγωσιν αυτοι και ας συναγωσιν εις εαυτους 
αχυρον· θελετε ομως επιβαλει αι εργασιαι των ανθρωπων τουτων, δια να ηναι ενησχολημενοι εις αυτας και να μη προσεχωσιν εις λογια 
ματαια. 8Εξηλθον λοιπον οι εργοδιωκται του λαου και οι επιτροποι αυτου και ελαλησαν προς 
tον λαον, λεγοντες, Ουτως ειπεν ο Φαραω· Δεν σας διδω αχυρον·
άχυρον, οπου δύνασθε να ευρητε' πλην δεν θελει ελαττωθη εκ των εργασιων σας ουδεν. 12Και διεσπαρη ο λαος καθ' ολην την γην της Αιγυπτου, δια να συναγη καλαμην αντι αχυρου. 13Οι δε εργοδιωκται εβιαζον αυτους, λεγοντες, Διεσπαρη ο λαος καθ' ολην την γην της Αιγυπτου, δια να συναγη καλαμην αντι αχυρου. 14Και ειμαστιγωθησαν οι επιτροποι των υιων Ισραηλ, οι διωρισμενοι επι αυτους υπο των εργοδιωκτων του Φαραω, λεγοντων, Εις αυτο τας εργασιας σας να δοθη οι ουδες. 15Και εμαστιγωθησαν οι δουλοι σου· το δε σφαλμα ειναι του λαου σου.

Chapter 6

1Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Τωρα θελεις ιδει τι θελω καμει εις τον Φαραω· διοτι δια χειρος κραταιας θελει εξαποστειλει αυτους· και δια χειρος κραταιας θελει εκδιωξει αυτους εκ της γης αυτου. 2Ο Θεος ελαλησεν ετι προς τον Μωυσην και ειπε προς αυτον, Εγω ειμαι ο Κυριος· και εφανην εις τον Αβρααμ, εις τον Ισαακ και εις τον Ιακωβ, με το ονομα, Θεος Παντοκρατωρ· δεν εγνωρισθην ομως εις αυτους με το ονομα Ιεοβα· 3και ετι εστησα προς αυτους την διαθηκην μου, να δωσω εις αυτους την γην Χανααν την γην της παροικιας αυτων, εν η παρωκησαν· 4και εγω προσετι ηκουσα τους στεναγμους των υιων Ισραηλ δια την υπο των Αιγυπτιων καταδουλωσιν αυτων· και ενεθυμηθην την διαθηκην μου· 5δια τουτο ειπε προς τους υιους Ισραηλ, Εγω ειμαι ο Κυριος· και θελω σας εκβαλει υποκατωθεν των φορτιων των Αιγυπτιων και θελω σας ελευθερωσει απο της δουλειας αυτων και θελω σας λυτρωσει με βραχιονα εξηπλωμενον και με κρισεις μεγαλας· 6και θελω σας λαβει εις εμαυτον δια λαον μου και θελω εισθαι Θεος υμων· και θελετε γνωρισει οτι εγω ειμαι Κυριος ο Θεος υμων, οστις σας εκβαιιον εθανατωθησαν των φορτιων των Αιγυπτιων· 7και θελω σας φερει εις την γην, περι της οποιας υψωσα την χειρα μου, στη θελα θεων· και θελω να δοται εις εμαυτον και εις τον Ηλιον. Εγω ο
Κυριε, 9 Και ελάλησεν ο Μωυσης ουτω προς τους υιους Ισραηλ· αλλα δεν εισηκουσαν εις τον Μωυσην, δια την στενοχωριαν της ψυχης αυτων και δια την σκληραν δουλειαν. 10 Και ελάλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 11 Εισελθε, λαλησον προς Φαραω, τον βασιλεα της Αιγυπτου, δια να εξαποστειλη τους υιους Ισραηλ εκ της γης αυτου. 12 Και ελάλησε Κυριος τον Μωυσην προς τον Μωυσην, λεγων, Εισελθε, λαλησον προς Φαραω, τον βασιλεα της Αιγυπτου, δια να εξαποστειλη τους υιους Ισραηλ εκ της γης Αιγυπτου. 13 Και ελαλησεν ο Μωυσης ενωπιον του Κυριου, λεγων, Ιδου, οι υιοι Ισραηλ δεν μου εισηκουσαν· και πως θελει μου εισακουσει ο Φαραω, και εγω ειμαι απεριτμητος τα χειλη· 14 Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην και προς τον Ααρων και απεστειλεν αυτους προς τους υιους Ισραηλ και προς Φαραω τον βασιλεα της Αιγυπτου, δια να εξαγαγωσι τους υιους Ισραηλ εκ γης Αιγυπτου. 15 Ουτοι ειναι οι αρχηγοι των οικων των πατριων αυτων· Οι υιοι του Ρουβην, του πρωτοτοκου του Ισραηλ, Ανωχ και Φαλλου, Εσρων και Χαρμι· αυται ειναι αι συγγενειαι του Ρουβην. 16 Και οι υιοι του Συμεων, Ιεμουηλ και Ιαμειν και Αωδ και ιαχειν και Σωαρ και Σαουλ υιος Χανανιτιδος· αυται ειναι αι συγγενειαι του Συμεων. 17 Τα δε ονοματα των υιων του Λευι κατα τας γενεας αυτων ειναι ταυτα· Γηρσων και Κααθ και Μεραρι· και τα ετη της ζωης του Λευι εγειναν εκατον τριακοντα επτα ετη. 18 Και οι υιοι του Γηρσων, Λιβνι και Σεμει, κατα τας συγγενειας αυτων. 19 Και οι υιοι του Κααθ, Αμραμ και Ισααρ και Χεβρων και Οζιηλ· και τα ετη της ζωης του Κααθ εγειναν εκατον τριακοντα τρια ετη. 20 Και οι υιοι του Μεραρι, Μααλι και Μουσι· αυται ειναι αι συγγενειαι του Λευι, κατα τας γενεας αυτων. 21 Ελαβε δε ο Αμραμ εις γυναικα εαυτου την Ιωχαβεδ, θυγατερα του αδελφου του πατρος αυτου· και εγεννησεν εις αυτον τον Ααρων και τον Μωυσην· τα δε ετη της ζωης του Αμραμ εγειναν εκατον τριακοντα επτα ετη. 22 Και οι υιοι του Ισααρ, Κορε και Νεφεγ και Ζιθρι. 23 Και οι υιοι του Οζιηλ, Μισαηλ και Ελισαφαν και Σιθρι. 24 Ελαβε δε ο Ααρων εις γυναικα εαυτου μιαν εκ των θυγατερων του Φουτιηλ· και εγεννησεν εις αυτον τον Φινεες· ουτοι ειναι οι αρχηγοι των πατριων των Λευιτων, κατα τας συγγενειας αυτων. 25 Ο δε Ελεαζαρ, ο υιος του Ααρων, ελαβεν εις γυναικα εαυτου μιαν εκ των θυγατερων του Φουτιηλ· και εγεννησεν εις αυτον τον Φινεες· ουτοι ειναι οι αρχηγοι των πατριων των Λευιτων, κατα τας συγγενειας αυτων. 26 Ουτοι ειναι ο Ααρων και ο Μωυσης, προς τους οποιους ειπεν ο Κυριος, Εξαγαγετε τους υιους Ισραηλ, εκ γης Αιγυπτου κατα τας γενεας αυτων. 27 Ουτοι ειναι οι λαλησαντες προς Φαραω τον βασιλεα της Αιγυπτου, δια να εξαγαγωσι τους υιους Ισραηλ εξ Αιγυπτου· οι Μωυσης και ο Ααρων. 28 Καθ' ην δε ημεραν ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην εν τη γη της Αιγυπτου, 29 ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, Εγω ειμαι και αδελφος σου θελει εισακουσει εις τον Φαραω, και εγω ειμαι απεριτμητος τα χειλη· και πως θελει μου εισακουσει ο Φαραω;
αυτου. 3 εγω δε θελω σκληρυνει την καρδιαν του Φαραω και θελω πληθυνει τα σημεια μου και
tα θεαματα μου εν τη γη της Αιγυπτου. 4 πλην ο Φαραω δεν θελει σας υπακουσει και θελω επιβαλει
tην χειρα μου επι την Αιγυπτου και θελω εξαγαγει τα στρατευματα μου, τον λαον μου, τους ιους
Ισραηλ, εκ γης Αιγυπτου με κρισεις μεγαλας. 5 και θελουσι γνωρισει οι Αιγυπτιοι οτι εγω ειμαι ο
Κυριος, οταν εκτεινω την χειρα μου επι την Αιγυπτου και εξαγαγω τους ιους Ισραηλ εκ μεσου
αυτων. 6 Εκαμον δε ο Μωυσης και ο Ααρων καθως προσεταξεν εις αυτους ο Κυριος’ ουτως εκαμον.
Ητο δε ο Μωυσης ηλικιας ογδοηκον ετων, ο δε Ααρων ογδοηκον τριων ετων, οτε ελαλησαν
προς τον Φαραω. 7 Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, και προς τον Ααρων, λεγων, 8 και ειπεν ο
Φαραω, λεγων, διεξαγαγει τον Ααρων την ραβδον του και θελει ειπει προς τον Ααρων, Λαβε την ραβδον
αυτου εμπροσθεν του Φαραω· και θελει γεινει οφις.
Εισηλθον λοιπον ο Μωυσης και ο Ααρων
προς τον Φαραω, και εκαμον ουτως ως προσεταξεν ο Κυριος· και ερριψεν ο Ααρων την ραβδον
αυτου εμπροσθεν του Φαραω και εμπροσθεν των δουλων αυτου, και εγεινεν οφις.
Οι μαγοι της Αιγυπτου εκαμον και αυτοι ωσαυτως
με τας επωδας αυτων. 12 Διοτι ερριψαν εκαστος την ραβδον αυτου, και εγειναν οφεις· η ραβδος
ομως του Ααρων κατεπιε τας ραβδους εκεινων.
Και εσκληρυνθη η καρδια του Φαραω και δεν
εισηκουσεν εις αυτους, καθως ειπεν ο Κυριος.
Και επιστρεψας ο Φαραω, ηλθεν εις τον οικον
αυτου, και δεν επεστησε την καρδιαν αυτου ουδε εις τουτο.
Pαντες δε οι Αιγυπτιοι εσκαπτον
περιξ του ποταμου διοτι δεν ηδυναντο να
πιωσιν υδωρ. 20 Και εκαμον ουτως ο Μωυσης και ο Ααρων καθως προσεταξεν εις αυτους, και ο Κυριος’ ουτως εκαμον.
Και εκαμον ουτως ο Μωυσης και ο Ααρων καθως προσεταξεν εις αυτους, και οι Αιγυπτιοι γνωρισει οτι εγω ειμαι ο
Κυριος· ιδου, με την ραβδον την εν τη χειρι μου θελω κτυπησει επι τα υδατα του ποταμου και θελουσι μεταβληθη εις αιμα·
και τα οψαρια τα εν τω ποταμω τελευτησαν, και ο ποταμος βρωμησε, και οι Αιγυπτιοι αηδιασει
να πιωσιν υδωρ εκ του ποταμου· 21 Και οι Αιγυπτιοι με τας επωδας αυτων· και εσκληρυνθη η καρδια του Φαραω και δεν
εισηκουσεν εις αυτους, καθως ειπεν ο Κυριος.
Chapter 8

1Καί εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωυσῆν, Ὑπαγε πρὸς τὸν Φαραώ, καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, οὕτω λέγει Κύριος, Ἐξαποστείλων τὸν λαὸν μου διὰ νὰ μὲ λατρευσῆ. 2καὶ εὰν δὲν θέλης νὰ εξαποστείλῃς αὐτὸν, ἵδι, εἰγὼ θέλω κτυπῆσαι πάντα τὰ ὀρία σου μὲ βατράχους. 3καὶ ὁ ποταμὸς θέλει εξεμεσεῖ βατράχους, οἰτινὲς αναβαινόντες θέλουσιν εἰσέλθει εἰς τὸν οἶκον σου καὶ εἰς τὸν κοίτονα σου καὶ εἰς τὴν κλίνην σου καὶ εἰς τὰς σκαφῶς σου καὶ εἰς τὰς σκαπάνους σου καὶ εἰς τὰς σκάλας σου καὶ εἰς τὰς σκεπὰς σου καὶ εἰς τὰς σκάλες σου καὶ εἰς τὸν λαὸν σου καὶ εἰς τὰς διαμαρτυρίας σου σου καὶ εἰς τὸν λαὸν σου καὶ εἰς τὸν ποταμὸν σου καὶ εἰς τὸν οἶκον σου καὶ εἰς τὸν κοίτονα σου καὶ εἰς τὴν κλίνην σου καὶ εἰς τὰς σκαφῶς σου καὶ εἰς τὰς σκαπάνους σου καὶ εἰς τὰς σκαπάνους σου καὶ εἰς τὸν λαὸν σου καὶ εἰς τοὺς θεραπόντας σου θέλουσιν αναβῇ οἱ βατράχοι. 4Εἰπεν δὲ Κύριος πρὸς τὸν Μωυσῆν, Εἰπεν πρὸς τὸν Ααρών, Εκτείνων τὴν χεῖρα σου με τὴν ράβδον σου εἰς τὸν ποταμόν καὶ εἰς τὰς λίμνας καὶ αναγάγε τοὺς βατράχους εἰς τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου. 5Καὶ ἔκατον οὐσίας οἱ μάγοι με τὰς επώδας αὐτῶν καὶ ἀνήγαγον τοὺς βατράχους εἰς τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου. 6Τότε εξήλθον οἱ Μωυσῆς καὶ οἱ Ααρών απὸ τὸν Φαραώ. 7Καὶ εἶπεν οἱ μάγοι πρὸς τὸν Φαραώ, Διακόπτω τὸν νῦν ἑαυτὸν τὸν λαὸν σου καὶ τὸν λαὸν σου καὶ τὸν ποταμὸν σου καὶ τὸν νῆσον σου καὶ τὸν ποταμὸν σου καὶ τὸν νῆσον σου καὶ τὸν βουνό σου καὶ τὸν νῆσον σου ἵνα καταλαμβάνῃς ἵνα συμμετέχῃς. 8Καὶ εἶπεν οἱ μάγοι πρὸς τὸν Φαραώ, Διακόπτω τὸν νῦν ἑαυτὸν τὸν λαὸν σου καὶ τὸν λαὸν σου καὶ τὸν ποταμὸν σου καὶ τὸν νῆσον σου καὶ τὸν νῆσον σου καὶ τὸν βουνό σου καὶ τὸν βουνό σου καὶ τὸν νῆσον σου ἵνα καταλαμβάνῃς ἵνα συμμετέχῃς. 9Καὶ εἶπεν οἱ μάγοι πρὸς τὸν Φαραώ, Δεῦτε καταλαμβάνετε τὸν λαὸν σου καὶ τὸν λαὸν σου καὶ τὸν ποταμὸν σου καὶ τὸν νῆσον σου καὶ τὸν βουνό σου καὶ τὸν βουνό σου καὶ τὸν νῆσον σου καὶ τὸν νῆσον σου ἵνα καταλαμβάνῃς ἵνα συμμετέχῃς. 10Τότε ἐξήλθον οἱ Μωυσῆς καὶ οἱ Ααρών απὸ τὸν Φαραώ. 11Καὶ εἶπεν οἱ μάγοι πρὸς τὸν Φαραώ, Δεῦτε καταλαμβάνετε τὸν λαὸν σου καὶ τὸν λαὸν σου καὶ τὸν ποταμὸν σου καὶ τὸν νῆσον σου καὶ τὸν βουνό σου καὶ τὸν βουνό σου καὶ τὸν βουνό σου ἵνα καταλαμβάνῃς ἵνα συμμετέχῃς. 12Τότε ἐξήλθον οἱ Μωυσῆς καὶ οἱ Ααρών καὶ εἶπαν πρὸς τὸν Κύριον περὶ τῶν βατράχων, τοὺς ὁποῖους ἔφερεν εἰς τὸν Φαραώ. 13Καὶ ἐκαμεν τὸν Κύριον κατὰ τὸν λόγον τοῦ Μωυσεως· καὶ ἐτελεύτησαν οἱ βατράχοι ἐκ τῶν ὀικίων, ἐκ τῶν ἀγρῶν. 14Καὶ συνῆγαγον αὐτοὺς σῶρους, καὶ εὐβρέψαν η γῆ. 15Ιδὼν δὲ ο Φαραώ οτι εγεινεν αναψυχη, επεκαυσεν τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ δὲν εἰσηκούσεν εἰς αὐτοὺς, καθὼς εἰληφεσεν τοὺς μάγους. 16Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωυσῆν, Εἰπε πρὸς τὸν Ααρών, Εκτείνων τὴν ράβδον σου καὶ κτυπῆσον τὰ χοίρα τῆς γῆς, διὰ νὰ καταλαμβάνῃς τὸν λαὸν τῆς γῆς.
επι της οποιας κατοικουσι θελουσι γεμισει απο κυνομυιαν· 22θελω ομως εξαιρεσει εν εκεινη τη
ημερα την γην Γεσεν, εν η κατοικε ο λαος μου, ωστε να μη ηναι εκει παντελως κυνομυια· δια να
gνωρισης οτι εγω ειμαι ο Κυριος εν τω μεσω της γης· 23και θελω βαλει διαφοραν μεταξυ του λαου
μου και του λαου σου αυριον θελει γεινει το σημειον τουτο. 24Και εκαμε Κυριος ουτω και ηλθε
κυνομυια πληθος εις την οικιαν του Φαραω και εις τας οικιας των θεραποντων αυτου και εις ολην
tην γην της Αιγυπτου· η γη διεφθαρη εκ του πληθους της κυνομυιας. 25Και εκάλεσεν ο Φαραω
τον Μωυσην και τον Ααρων και ειπεν, Υπαγετε, καμετε θυσιαν εις τον Θεον σας εν ταυτη τη γη.
26Ειπε δε ο Μωυσης, Δεν αρμοζει ουτω· διοτι ημεις θυσιαζομεν εις Κυριον τον Θεον ημων
θυσιας, τας οποιας οι Αιγυπτιοι βδελυττονται· ιδου, εαν ημεις θυσιασωμεν θυσιας, τας οποιας οι
Αιγυπτιοι βδελυττονται, εμπροσθεν των οφθαλμων αυτων, δεν θελουσι μας λιθοβολησει; 27θελομεν
υπαγει οδον τριων ημερων εις την ερημον και θελομεν θυσιασει εις Κυριον τον Θεον ημων, καθως
ειπε προς ημας. 28Τοτε ειπεν ο Φαραω, Εγω θελω σας εξαποστειλει, δια να θυσιασητε εις Κυριον
tον Θεον σας εν τη ερημω· μονον να μη υπαγητε πολυ μακραν· δεηθητε υπερ εμου.
29Και ειπεν ο Μωυσης, Ιδου, εγω εξερχομαι απο σου και θελω δεηθη του Κυριου, ωστε η κυνομυια
να σηκωθη αυριον απο του Φαραω, απο των θεραποντων αυτου και απο του λαου αυτου· πλην ας μη
εξακολουθη ο Φαραω να απατα ημας, μη εξαποστελλων τον λαον, δια να θυσιαση εις τον Κυριον.
30Τοτε εξηλθεν ο Μωυσης απο του Φαραω και εδεηθη του Κυριου.
31Και εκαμε Κυριος κατα τον
λογον του Μωυσεως· και εσηκωσε την κυνομυιαν απο του Φαραω, απο των θεραποντων αυτου και
απο του λαου αυτου· δεν εμεινεν ουδε μια.
32Πλην ο Φαραω και ταυτην την φοραν εσκληρυνε
την καρδιαν αυτου και δεν εξαπεστειλε τον λαον.

Chapter 9

1Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Υπαγε προς τον Φαραω και ειπε προς αυτον, Ουτω λεγει
Κυριος ο Θεος των Εβραιων. Εξαποστειλον τον λαον μου, δια να με λατρευση· 2διοτι, εαν δεν
θελης να εξαποστειλης και εαν ετι κρατης αυτους, 3ιδου, η χειρ του Κυριου θελει εισθαι επι τα
κτηνη σου τα εν τω αγρω, επι τους ιππους, επι τους ονους, επι τας καμηλους, επι τους βοας, και
επι τα προβατα· θανατικον βαρυ σφοδρα· 4και θελει καμει ο Κυριος διακρισιν μεταξυ των κτηνων
tου Ισραηλ και των κτηνων των Αιγυπτιων· και εκ παντων των ανηκοντων εις τους υιους Ισραηλ
δεν θελει αποθανει ουδε εν.
5Και διωρισεν ο Κυριος καιρον, λεγων, Αυριον θελει καμει ο Κυριος το πραγμα τουτο εν τη
gη· 6Και εκαμεν ο Κυριος το πραγμα τουτο την επαυριον, και απεθανον
παντα τα κτηνη των Αιγυπτιων· εκ δε των κτηνων των υιων Ισραηλ δεν απεθανεν ουδε εν· 
7Και απεστειλεν ο Φαραω να ιδωσι, και ιδου, εκ των κτηνων του Ισραηλ δεν απεθανεν ουδε εν· και
εσκληρυνθη η καρδια του Φαραω και δεν εξαπεστειλε τον λαον. 8Τοτε ειπεν ο Κυριος προς τον
Μωυσην και προς τον Ααρων, Γεμισατε τας χειρας σας απο στακτην καμινου και ας καυση
την χειρας σας απο τον ουρανον εμπροσθεν του Φαραω· 9και θελει γεινει λεπτος κονιορτος
eφ' ολην την γην της Αιγυπτου· και θελει γεινει επι τους ανθρωπους και επι τα κτηνη καυσις
αναδιδουσα ελκωδη εξανθηματα καθ' ολην την γην της Αιγυπτου. 10Ελαβον λοιπον την στακτην της καμινου και εσταθησαν ενωπιον του Φαραω· και εσκορπισεν αυτην ο Μωυσης προς τον λαον μου, δια να με λατρευσαι· 11διοτι η καυσις ητο επι τους μαγους και επι παντας τους Αιγυπτιους. 12Έσκληρυνε δε Κυριος την καρδιαν του Φαραω, και δεν ηδυναντο οι μαγοι να σταθωσιν εμπροσθεν του Μωυσεως εξ αιτιας της καυσεως· διοτι η καυσις ητο επι τους μαγους και επι παντας τους Αιγυπτιους. 13Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Σηκωθητι ενωρις το πρωι και παρασταθητι εμπροσθεν του Φαραω και ειπε προς αυτον, ουτω λεγει Κυριος ο Θεος των Εβραιων· Εξαποστειλον τον λαον μου, δια να με λατρευση· 14διοτι ταυτην την φοραν εγω εξαποστειλω πασας μου τας πληγας επι την καρδιαν σου και επι τους θεραποντας σου και επι τον λαον σου· δια να γνωρισης οτι δεν ειναι ουδεις ομοιος μου εν παση τη γη· 15και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Εκτεινον την χειρα σου προς τον ουρανον, και θελει γεινει χαλαζα εφ' ολην την γην της Αιγυπτου, επι ανθρωπους και επι κτηνη και επι παντα χορτον του αγρου εν τη γη της Αιγυπτου. 16Και έκεισεν ο Μωυσης την ραβδον αυτου προς τον ουρανον, και ο Κυριος επεμψε βροντας και χαλαζαν και διετρεχε το πυρ επι την γην· και ο Κυριος εβρεξε χαλαζαν επι την γην της Αιγυπτου· 17ωστε ητο χαλαζα και πυρ φλογιζον εν τη χαλαζη, χαλαζα βαρεια, οποια δεν εγεινε ποτε εφ' ολην την γην της Αιγυπτου, αφου κατεσταθη εθνος. 18Και επαταξεν η χαλαζα εν παση τη γη της ιγυπτου παν το εν τοις αγροις, απο ανθρωπου εως κτηνους· και παντα τον χορτον του αγρου συνετριψε. 19Μονον εν τη γη Γεσεν, οπου ησαν οι υιοι Ισραηλ, δεν εγεινε χαλαζα. 20Τοτε ο Φαραω αποστειλας εκαλεσε τον Μωυσην και τον Ααρων και ειπε προς αυτους, Ταυτην την φοραν ημαρτησα· ο Κυριος ειναι δικαιος· εγω δε και ο λαος μου ειμεθα ασεβεις· 21δεηθητε του Κυριου, ωστε να παυσωσι του να γινωνται βρονται Θεου και χαλαζα· και εγω θελω σας εξαποστειλει, και δεν θελετε μεινει πλεον. 22Και ειπεν ο Μωυσης προς αυτον, καθως εξελθω εκ της πολεως, θελω εκτεινει τας χειρας μου προς τον Κυριον· αι βρονται θελουσι παυσει και χαλαζα δεν θελει εισθαι πλεον· δια να γνωρισης οτι του Κυριου ειναι η γη· 23Και εξετεινεν ο Μωυσης την ραβδον αυτου προς τον ουρανον, και ο Κυριος επεμψε βροντας και χαλαζαν και διετρεχε το πυρ επι την γην· και ο Κυριος εβρεξε χαλαζαν επι την γην της Αιγυπτου οι θεραποντες σου, εξευρω οτι ακομη δεν θελετε φοβηθη απο προσωπου Κυριου του Θεου. 24Εκτυπηθησαν δε το λιναριον και η κριθη· διοτι η κριθη ητο σταχυωμενη και το λιναριον καλαμωμενον· 25ο σιτος ομως και η ζεα δεν εκτυπηθησαν, διοτι ησαν οψιμα.
απο του Φαραω και εξετεινε τις χειρας αυτου προς τον Κυριον· και αι βρονται και η χαλαζα επαυσαν και βροχη δεν εσταξε πλεον επι της γης. 34 Και απο ειδεν ο Φαραω οτι επαυσεν η βροχη και η χαλαζα και αι βρονται, εξηκολουθσε να αμαρτανει και εσκληρυνε την καρδιαν αυτου, αυτος και οι θεραποντες αυτου. 35 Και εσκληρυνθη η καρδια του Φαραω και δεν εξαπαστηλει τους υιους Ισραηλ, καθως ελαλησε Κυριος δια του Μωυσεως.

Chapter 10

1 Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Εισελθε προς τον Φαραω· διοτι εγω εσκληρυνα την καρδιαν αυτου και την καρδιαν των θεραποντων αυτου, δια να δειξω τα σημεια μου ταυτα εν μεσω αυτων· και δια να διηγησαι εις τα ωτα του υιου σου και εις τον υιον του υιου σου, τα οσα επραξα εις τους Αιγυπτιους και τα σημεια οσα εκαμα εν μεσω αυτων, και να γνωρισητε οτι εγω ειμαι ο Κυριος.

2 Εισηλθον δε ο Μωυσης και ο Ααρων προς τον Φαραω και ειπον προς αυτον, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος των Εβραιων· Εως ποτε αρνεισαι να ταπεινωθης εμπροσθεν μου; εξαποστειλον τον λαον δια να με λατρευση· διοτι εαν δεν θελης να εξαποστειλης τον λαον μου, ιδου, αυριον θελω

3 φερει ακριδα επι τα ορια σου· και θελει σκεπασει το προσωπον της γης, ωστε να μη δυναται τις να ιδη την γην· και θελει καταφαγει το επιλοιπον το διασωθεν, οσον αφηκεν εις εσας η χαλαζα, και θελει καταφαγει παντα τα δενδρα τα φυομενα εις εσας εκ των αγρων· και θελουσι γεμισθη αι οικιαι σου και αι οικιαι παντων των θεραποντων σου και αι οικιαι παντων των Αιγυπτιων· το οποιον δε ειδον οι πατερες σου ουτε οι πατερες των πατερων σου, αφ' ης ημερας υπηρξαν επι της γης μεχρι της σημερον. Επειτα στραφεις εξηλθεν απο του Φαραω.

4 Και ειπε οι θεραποντες του Φαραω προς αυτον, Εως ποτε ουτος θελει εισθαι προσκομμα εις ημας; εξαποστειλον τους ανθρωπους, δια να λατρευσωσι Κυριον τον Θεον αυτων· ακομη δεν εξευρεις οτι ηφανισθη η Αιγυπτος;

5 Τοτε εφεραν παλιν τον Μωυσην και τον Ααρων προς τον Φαραω· και ειπε προς αυτους, Υπαγετε, λατρευσατε τον Κυριον τον Θεον σας· αλλα ποιοι και ποιοι θελουσιν υπαγει; Και ειπεν ο Μωυσης· μετα των νεων ημων και μετα των γεροντων ημων θελομεν υπαγει, μετα των υιων ημων και μετα των θυγατερων ημων, μετα των βοων ημων θελομεν υπαγει διοτι εχομεν εορτην εις τον Κυριον.

6 Ο δε ειπε προς αυτους, Ουτως ας ηναι ο Κυριος μεθ' υμων, καθως εγω θελω σας εξαποστειλει μετα των τεκνων σας· ιδετε· διοτι κακον προκειται εμπροσθεν σας. 7 Και ειπε ο Μωυσης· μετα των νεων ημων και μετα των γεροντων ημων θελουν υπαγει, και λατρευσατε τον Κυριον, διοτι τουτο ζητειτε. Και εξεβαλεν αυτους ο Φαραω απ' εμπροσθεν αυτου. 8 Και ειπε δε Κυριος προς τον Μωυσην, Εκτεινον την χειρα σου επι την γην της Αιγυπτον δια την ακριδα, δια να αναβη επι την γην της Αιγυπτου και να καταφαγη παντα τα χορτα της γης, πολλα πολλα επειτα την γην της Αιγυπτου, εις εσας εκ των αγρων. 9 Εκτεινα την ακριδα επι την γην της Αιγυπτον, και ο Κυριος επεφερεν επι την χλωραν επι την ολην την ημεραν εκεινην και επι την ολην την νυκτα ανατολικον ανεμον· και το πρωι του ανεμος επι την ακριδα.
τοιαυτή μετ’ αυτήν: Και εκαλύψε το προσωπόν της γης και εσκοτίσθη η γη· και κατεφάγε
πάντα τον χορτό της γης και πάντας τους καρπούς των δέντρων, οσούς η χαλάζα αφήκη, και δεν
εμείνε το μέρος Χλωρίου υπέ εἰς τα δέντρα ουτε εἰς τα χορτά του αγρού καθ’ ολὴν τὴν γην τῆς
Αἰγυπτοῦ. 15Τοτε εσπεύσεν ο Φαραώ να κάλεση τον Μωυσήν και τον Ααρών και εἰπεν, Ημαρτήσα
eἰς Κυρίον τον Θεόν σας και εἰς εσας· 16πλὴν τῶρα συγχωρήσατε μοι, παρακαλῶ, τὸ αμαρτήμα
μου, μόνον ταυτὶ τῇ φορᾷ, καὶ δὲν ἐξῆρθη Κυρίος ἀπὸ τοῦ Φαραώ καὶ ἐδεήθη τοῦ Κυρίου. 19Καὶ
μετέφερεν ο Κυρίος σφοδρὸτατὸν δυτικὸν ανεμόν, οὗς ἐσηκώσαν· δεν εμεῖνεν οὐδὲ εἰς τὰ δέντρα
καὶ οὐδὲ εἰς τὰ χορτά τοῦ αγροῦ καθ’ ολὴν τὴν γην τῆς Αἰγυπτοῦ. 20Τότε εσπεύσεν ο Φαραώ να καλεσῇ τον
Μωυσήν καὶ τον Ααρών καὶ εἶπεν, Ἑμαρτήσαμεν εἰς Κυρίον τον Θεόν σας καὶ εἰς εσας· ἔπειτα ἐξέπλησ
tὸ προσωπὸν τοῦ ἀνθρώπου καὶ εἰς ἐκείνους πάντας τοὺς καρπούς τῶν δέντρων, ὡς αὐτὸς ἀφῆκεν εἰς
tὴν γην τῆς Αἰγυπτοῦ. 21Βεβηλίσθη ο Κυρίος καὶ ἐξηλύσα τὸν Φαραώ· καὶ δεν εἰσήλθη ο Φαραώ ἐν
tὸ προσωπὸν τοῦ Μωυσῆς· ἔπειτα εἰπεν ο μωυσῆς, Καθὼς εἶπας, δὲν θελῶ να ἰδῇ μέτρον τοῦ προσωποῦ σου· 29Καὶ εἶπεν ο Μωυσής, Καθώς εἶπας, δὲν θελῶ να ἰδῇ μέτρον τοῦ προσωποῦ σου. 30Ἡμεῖς δὲν εἰσῆλθον εἰς τὴν ἄγειν την γην τῆς Αἰγυπτοῦ· 31μετὰ ταῦτα θελεῖν. 32ο Κυρίος εσκήλη τὴν καρδίαν του Φαραώ· 33καὶ δεν ἔδιδεν ὁ Φαραώ τον Μωυσήν καὶ τον Ααρών καὶ τον Τομαῖον· 34αὐτὸς εἰπεν, Μωυσής καὶ Ααρών· ἐξερχόμενοι δὲν εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγιασμένην γῇν τῆς Αἰγυπτοῦ. 35Καὶ εὐφυος ο Κυρίος πρὸς τον Μωυσήν· 36εἶπε, Εἰπέ τινα ἐν πλῆθος ἀνθρώπων εἰς τῆς γῆς τῆς Αἰγυπτοῦ· 37Καὶ εἶπεν ο Μωυσής, Καθὼς εἶπες, δὲν θελῶ να ἰδῇ μέτρον τοῦ προσωποῦ σου· 38ο Φαραὼ καὶ τον Μωυσήν· 39ἀπετάλαγεν καὶ δεν δέχετον· 40διότι ο Φαραώ εἶπεν ουτως· 41ο Κυρίος εἰσῆλθεν τῇ ἐκ τοῦ προσωποῦ τοῦ Φαραώ· 42ο Φαραώ εἰπεν· Εἰπέ τινα ταῦτα ἐν τῇ γῇ τῆς Αἰγυπτοῦ· 43ο Κυρίος ἐντὸς τῆς γῆς τῆς Αἰγυπτοῦ εἰσῆλθεν, καὶ ἔδιδεν τον Φαραώ τὸ σταυρῷ του· 44ο Φαραώ εἰπεν· Εἰπέ τινα ταῦτα ἐν τῇ γῇ τῆς Αἰγυπτοῦ· 45ο Κυρίος εἰσῆλθεν εἰς τῇ γῇ τῆς Αἰγυπτοῦ καὶ ἐπέστησεν τὸν Φαραώ καὶ τον Ααρών· 46ο Φαραώ εἰπεν· Εἰπέ τινα ταῦτα ἐν τῇ γῇ τῆς Αἰγυπτοῦ· 47ο Κυρίος εἰσῆλθεν εἰς τῇ γῇ τῆς Αἰγυπτοῦ καὶ ἐπέστησεν τὸν Φαραώ· 48ο Φαραὼ εἰπεν· Εἰπέ τινα ταῦτα ἐν τῇ γῇ τῆς Αἰγυπτοῦ· 49ο Κυρίος εἰσῆλθεν εἰς τῇ γῇ τῆς Αἰγυπτοῦ καὶ ἐπέστησεν τὸν Φαραώ...
γην της Αιγυπτου κραυγη μεγαλη, οποια ποτε δεν εγεινεν, ουδε μετα ταυτα θελει γεινει τοιαυτη·
επι παντας ομως τους υιους Ισραηλ δεν θελει κινησει σκυλον απο ανθρωπου εως κηπονου; δια να γνωρισητε οτι ο Κυριος εκαμε διακρισιν μεταξυ των Αιγυπτιων και του Ισραηλ.
και παντες ουτοι οι δουλοι σου θελουσι καταβη προς εμε και θελουσι προσπεσει εμπροσθεν μου λεγοντες, Εξελθε συ και πας ο λαος σου εως κτηνους και εξηλθεν ο Μωυσης απο του Φαραω μετα θυμου μεγαλου.
επι παντας ουτοι οι δουλοι σου θελουσι καταβη προς εμε και θελουσι προσπεσει εμπροσθ' θελετε μετα ταυτα θελω εξελθει. Και εξηλθεν ο Μωυσης απο του Φαραω μετα θυμου μεγαλου. 9Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Δεν θελει σας εισακουσει ο Φαραω, δια να πληθυνθωσι τα θαυμασια μου εν τη γη της Αιγυπτου.
ο Μωυσης δε και ο Ααρων εκαμον παντα τα θαυμασια ταυτα ενωπιον του Φαραω· ο δε Κυριος εσκληρυνε την καρδιαν του Φαραω, και δεν εξαπεστειλε τους υιους Ισραηλ εκ της γης αυτου.

Chapter 12
1Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην και προς τον Ααρων εν τη γη της Αιγυπτου, λεγοντες,
2Ο μην ουτος θελει εισθαι εις εσας αρχη μηνων· θελει εισθαι εις εσας πρωτος των μηνων του ενιαυτου.
3Λαλησατε προς πασαν την συναγωγην του Ισραηλ, λεγοντες, Την δεκατην τουτου του μηνος ας λαβωσιν εις εαυτους εκαστος εν αρνιον κατα τους οικους των πατριων αυτων, εν αρνιον δι' εκαστον οικον.
4Εαν ομως ηναι οι εν τω οικω ολιγοστοι δια το αρνιον, αυτος και ο γειτων αυτου ο πλησιεστερος της οικιας αυτου ας λαβωσιν αυτο κατα τον αριθμον των ψυχων· εκαστος θελει συναριθμεισθαι δια το αρνιον αναλογως με το αρκετον εις αυτον να φαγη.
5Το δε αρνιον τους σας θελει εισθαι τελειον, αρσενικον ενιαυσιον· εκ των προβατων η εκ των αιγων θελετε λαβει αυτο.
6Και θελετε φυλαττει αυτο μεχρι της δεκατης τεταρτης του αυτου μηνος· και τοτε απαν το πληθος της συναγωγης του Ισραηλ θελει σφαξει αυτο προς το εσπερας.
7Και θελουσι λαβει εκ του αιματος και βαλει επι τους δυο παραστατας και επι το ανωφλιον της θυρας των οικιων, οπου θελουσι φαγει αυτο.
8Και θελουσι φαγει το κρεας την νυκτα εκεινην, εστε απτους ωμον, μηδε βραστον εν υδατι, αλλα οπτον εν πυρι· την κεφαλην αυτου μετα των ποδων αυτου και μετα των εντοσθιων αυτου· και μη αφησητε υπολοιπον απ' αυτου εως το πρωι· ο, τι δε περισσευση απ' αυτου εως το πρωι, καυσατε εν πυρι.
9Και ουτω θελετε φαγει αυτο· Εζωσμενοι τας οσφυας σας, εχοντες τα υποδηματα σας εις τους ποδας σας και την ραβδον σας εις την χειρα σας· και θελετε φαγει αυτο μετα σπουδης· ειναι πασχα του Κυριου. 12Διοτι την νυκτα ταυτην θελω περασει δια μεσου της γης της Αιγυπτου και θελω παταξει παν πρωτοτοκον εν τη γη της Αιγυπτου, απο ανθρωπου εως κτηνους· και θελω καμει κρισεις εναντιον παντων των θεων της Αιγυπτου. Εγω ο Κυριος. 13Και το αιμα θελει εισθαι εις εσας δια σημειον επι των οικιων, εις τας απασχολησις δια τον ανθρωπον και τον κτηνοτο. 14Και η ημερα αυτη θελει εισθαι εις εσας εις αναμνησιαν και θελετε εορταζει αυτην εορτην εις τον Κυριον εις τας γενεας σας εις την ημεραν της Αγιωτητου του Κυριου και μετα απο την Αγιωτητην θελει εισθαι εις εσας αναμνησιαν και θελετε εορταζει αυτην εορτην εις τον Κυριον εις τας γενεας σας.
σας· διοτι οστις φαγή ενζυμα απο της πρωτης εως της εβδομης ημερας, η ψυχη εκεινη θελει εξολοθρευθη εκ του Ισραηλ. 16Και εν τη πρωτη ημερα θελει εισθαι συναξις αγια· και εν τη εβδομη ημερα συναξις αγια θελει εισθαι εις τας γενεας σας· 17τοτε εκαλεσεν ο Μωυσης παντας τους πρεσβυτερους του Ισραηλ και ειπε προς αυτους, Εκλεξατε και λαβετε εις εαυτους εν αρνιον, και θυσατε το πασχα· 21τοτε εκαμον καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην και τον Ααρων· ουτως εκαμον. 25Και οταν σας λεγωσιν οι υιοι σας, Τι σημαινει εις εσας η λατρεια αυτη; 26και αναχωρησαντες οι υιοι Ισραηλ, εκαμον καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην και τον Ααρων· ουτως εκαμον.
εζήτησαν· καὶ εγυμνώσαν τους Αιγυπτίους. 37 Ανεχώρησαν δὲ οἱ ισραήλ ἀπὸ Ῥαμεσσὴν εἰς Σοκχωθ, περίπου εξακοσια χιλιαδες ανδρες πεζοὶ χωρὶς των παιδιων. 38 Μετ' αὐτῶν συνανέβη καὶ μεγά πλῆθος συμμικτῶν ανδρῶν καὶ ποιμνία καὶ αγελαί, κτηνία πολλὰ σφοδρὰ. 39 Καὶ εκ τῆς ζυμῆς, τὴν οποίαν εφεραν εξ Αιγυπτοῦ, ἐψήσαν εὐκρυφίας αζυμοῦς· διότι δὲν πρόζυμιν, επειδὴ εἰδιώκησαν εξ Αιγυπτοῦ καὶ δὲν εὐνυπήκαν τοῦ βραδύνωσιν, οὐδὲ εφοδιόν προητοιμάσαν εἰς εαυτούς. 40 ὁ καίρος δὲ τῆς παροικίας τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τὴν οποίαν παρωκήσαν εἰς Αἰγυπτῷ, ητο τετρακοσια καὶ τριακοντα ετῆς. 41 Καὶ μετὰ τῆς παροικίας τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ητο τετρακοσια καὶ τριακοντα ετῆς, την αὐτὴν εκεῖνην ἡμέραν εξῆλθον πάντα τα ταγματα τοῦ Κυρίου εἰς γῆν Αἰγυπτοῦ. 42 Αὐτὴ εἶναι της νυκτὸς, ἣν πρέπει να φυλαττεται εἰς τὸν Κυρίον, διότι αὐτὴν εξηγαγέν αὐτοὺς εἰς γῆν Αἰγυπτοῦ· αὐτὴ εἶναι ἡ νυκτὶ τοῦ Κυρίου. 43 Εἶπε δὲ Κυρίος πρὸς τὸν Μωυσήν καὶ Ααρών, ὁ νόμος τοῦ πασχά· οὐδεὶς ἀλλογενῆς θελεῖ φαγεῖ απ' αὐτοῦ· καὶ ἐκαστὸς δουλῶν ἀργυρωτῆς, τοτὲ θελεῖ φαγεῖ απ' αὐτοῦ· 44 ὁ ἄξιος δὲ καὶ ὁ μισθωτὸς δὲν θελεῖ φαγεῖ απ' αὐτοῦ. 45 Καὶ την αὐτὴν οἰκίαν θελεῖ φαγωθῆναι· ἀπὸ τοῦ κρέατος δὲν θελεῖ φέρει εξω τῆς οἰκίας, καὶ ὀστῶν δὲν θελεῖ συντρίψει απ' αὐτοῦ. 46 Πᾶσα η συνάγωνη τοῦ Ἰσραήλ θελεῖ καμεί τοῦτο. 47 Καὶ εἰπεν τοῦ λαοῦ, ἐάν τις ἄξιος, παροικῶν μετὰ σοῦ, τοτέ εἴπῃ τοῦτο, τοτε θελεῖς καμεί το πασχα εἰς τὸν Κυρίον, ας περιτμηθωσί πάντα τα αρσενικά αὐτοῦ, καὶ τοτε ας πλησιάσῃ διά να καμεί αυτὸ· καὶ θελεῖ εἰσθαί ως ὁ αὐτοχθων τῆς γῆς· διότι οὐδεὶς απεριτμητὸς θελεῖ φαγεῖ απ' αὐτοῦ. 48 Ο αὐτὸς νόμος θελεῖ εἰσθαί διὰ τὸν αὐτοχθονα καὶ διὰ τὸν ξένον τὸν παροικοῦντα μεταξὺ σας. 49 Καὶ την αὐτὴν ἡμέραν θελεῖς αναγγέλειν αὐτῷ, λέγων· Τοῦτο γίνεται διὰ καθ' αὐτοῦ, τοιαύτα, τῶν Χαναναιων καὶ τῶν Χετταίων καὶ τῶν Αμορραιων καὶ τῶν Ευαιων καὶ τῶν Ιεβουσαιων, τὴν οποίαν ὑμεῖς ἔδωκαν ἀπὸ τοὺς πατέρας ὑμῶν, καὶ τοτε θελεῖς καμεί την λατρείαν αὐτὴν κατὰ τὸν μήνα τοῦτον. 50 Καὶ την αὐτὴν ἡμέραν καθὼς προστατεύειν ο Κυρίος εἰς τὸν Μωυσῆν καὶ τὸν Ααρών· οὐτως εκαμον. 51 Καὶ την αὐτὴν ἡμέραν θελεῖς αναγγέλειν αὐτῷ, τοτέ εἴπῃ τοῦτο, τοτε σημεῖα καὶ σημεῖα κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν, καὶ σημεῖα κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν, καὶ σημεῖα κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν, καὶ σημεῖα κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν, καὶ σημεῖα κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν. 52 Καὶ θαλεῖς γίνεται τὸ σημεῖον τοῦτο, καὶ αὐτὸς εἴπῃ τοῦτο, καὶ αὐτὸς εἴπῃ τοῦτο, καὶ αὐτὸς εἴπῃ τοῦτο, καὶ αὐτὸς εἴπῃ τοῦτο, καὶ αὐτὸς εἴπῃ τοῦτο, καὶ αὐτὸς εἴπῃ τοῦτο, καὶ αὐτὸς εἴπῃ τοῦτο.
ηναι ο νομος του Κυριου εν τω στοματι σου· διοτι δια χειρος κραταιας σε εξηγαγεν ο Κυριος εξ Αιγυπτου. 10 Θελεις φυλατει λοιπον τον νομον τουτον εν τω καιρω αυτου κατ’ ετος. 11 Και οταν ο Κυριος σε φερη εις την γην των Χαναναιων, καθως ομοσε προσ σε και προς τους πατερας σου, και δωση αυτην εις σε, 12 τοτε θελεις αποκρισει δια τον Κυριον παν το ανοιγον μητραν και παν πρωτοτοκον των ζωων σου σα εχεις τα αρσενικα θελουσιν ειςβαι του Κυριου. 13 Και παν πρωτοτοκον ουν θελεις εξαγοραζει με αρινον· και αν δεν εξαγοραςη αυτο, τοτε θελεις λαμοτομησει αυτο· και παν πρωτοτοκον ανθρωπου μεταξυ των υιων σου θελεις εξαγοραζει.

14 Και οταν εις το μελλον σε ερωτηση ο υιος σου, λεγων, Τι ειναι τουτο; θελεις ειπει προς αυτον, Δια κραταιας χειρος εξηγαγεν ημας ο Κυριος εξ Αιγυπτου, εξ οικου δουλειας· 15 και οτε ο Φαραω επεμεινεν εις το να μη μας εξαποστειλη, ο Κυριος εθανατωσε παν πρωτοτοκον εν τη γη της Αιγυπτου, απο πρωτοτοκου ανθρωπου εως πρωτοτοκου κτηνου· δια τουτο θυσιαζω εις τον Κυριον παν αρσενικον το οποιον ανοιγει την μητραν, και παν πρωτοτοκον ανθρωπου μεταξυ των υιων μου εξαγοραζω. 16 Και τουτο θελει εισθαι δια σημειον επι της χειρος σου και δια προμετωπιδιον μεταξυ των οφθαλμων σου· επειδη δια κραταιας χειρος εξηγαγεν ημας ο Κυριος εξ Αιγυπτου.

17 Οτε δε ο Φαραω εξαπεστειλε τον λαον, ο Θεος δεν ωδηγησεν αυτους δια της οδου της γης των Φιλισταιων. 18 Αλλ’ ο Θεος περιεφερε τον λαον δια της οδου της ερημου προς την Ερυθραν θαλασσαν· και ανεβησαν οι υιοι Ισραηλ εκ της γης Αιγυπτου παρατεταγμενοι.

19 Και ελαβε μεθ’ εαυτου ο Μωυσης τα οστα του Ιωσηφ· διοτι ειχεν ορκισει μεθ’ ορκου τους υιους Ισραηλ, λεγων· Ο Θεος βεβαιως θελει σας επισκεφθη· και θελετε αναβιβασει τα οστα μου εντευθεν μεθ’ υμων. 20 Και εκαμον ουτω.

1 Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, Ειπε προς τους υιους Ισραηλ να στρεψωσι και να στρατοπεδευσονται απεναντι Πι-αιρωθ μεταξυ Μιγδωλ και της θαλασσης, καταντικρυ Βεελ-σεφων· καταντικρυ τουτου θελετε στρατοπεδευσει πλησιον της θαλασσης· 2 διοτι ο Φαραω θελει ειπει περι των υιων Ισραηλ, Αυτοι πλανωνται εν τη γη· συνεκλεισεν αυτους η ερημος· 3 και εγω θελω σκληρυνει την καρδιαν του Φαραω, ωστε να καταδιωξη οπισω αυτων· και θελω δοξασθη επι τον Φαραω και επι παν το στρατευμα αυτου· και οι Αιγυπτιοι θελουσι γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος. Και εκαμον ουτω.
λοιπον την αμαξαν αυτου και παρελαβε τον λαον αυτου μεθ' εαυτου· ελαβε δε εξακοσιας αμαξας εκλεκτας, και πασας τας αμαξας της Αιγυπτου, και αρχηγους επι παντων. Και εσκληρυνε Κυριος την καρδιαν Φαραω του βασιλεως της Αιγυπτου, και κατεδιωξεν οπισω των υιων Ισραηλ· οι δε υιοι Ισραηλ εξηρχοντο δια χειρος υψηλης. Και κατεδιωξαν οι Αιγυπτιοι οπισω αυτων, παντες οι ιπποι, αι αμαξαι του Φαραω, και οι ιππεις αυτου, και το στρατευμα αυτου· και εφθασαν αυτους εστρατοπεδευμενους πλησιον της θαλασσης απεναντι Πι-αιρωθ, καταντικρυ Βεελ-σεφων. Και ειπον προς τον Μωυσην, Διοτι δεν ησαν μνηματα εν Αιγυπτω, εξηγαγες ημας δια να αποθανωμεν εν τη ερημω; Δια τι εκαμες εις ημας τουτο και εξηγαγες ημας εξ Αιγυπτου; δεν ειναι ουτος ο λογος τον οποιον σοι ειπομεν εν Αιγυπτω, λεγοντες, Αφες ημας και ας δουλευωμεν τους Αιγυπτιους; διοτι καλητερον ητο εις ημας να δουλευωμεν τους Αιγυπτιους, παρα να αποθανωμεν εν τη ερημω. Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Τι βοας προς εμε; ειπε προς τους υιους Ισραηλ να κινησωσι· συ δε υψωσον την ραβδον σου και εκτεινον την χειρα σου επι την θαλασσαν και σχισον αυτην, και ας διελθωσιν οι υιοι Ισραηλ δια ξηρας εν μεσω της θαλασσης· και ητο, ιδου, θελω σκληρυνει την καρδιαν των Αιγυπτιων, και θελουσιν εμβη κατοπιν αυτων· και θελω δοξασθη επι τον Φαραω και επι παν το στρατευμα αυτου, επι τας αμαξας αυτου και επι τους ιππεις αυτου· και θελουσι γνωρισει οι Αιγυπτιοι οτι εγω ειμαι ο Κυριος, οταν δοξασθω επι τον Φαραω, επι τας αμαξας αυτου και επι τους ιππεις αυτου. Τοτε ο αγγελος του Θεου, ο προπορευομενος του στρατευματος του Ισραηλ, εσηκωθη και ηλθεν οπισω αυτων· και ο στυλος της νεφελης εσηκωθη απ' εμπροσθεν αυτων, και εσταθη οπισθεν αυτων· και ηλθε μεταξυ του στρατευματος των Αιγυπτιων και του στρατευματος του Ισραηλ· και εις εκεινους μεν ητο νεφος σκοτιζον, εις τουτους δε φωτιζον την νυκτα· ωστε το εν δεν επλησιασε το αλλο καθ' ολην την νυκτα. Ο δε Μωυσης εξετεινε την χειρα αυτου επι την θαλασσαν· και εκαμεν ο Κυριος την θαλασσαν να συρθη ολην εκεινην την νυκτα υπο σφοδρου ανατολικου ανεμου και κατεστησε την θαλασσαν ξηραν, και τα υδατα διεχωρισθησαν. Και εισηλθον οι υιοι του Ισραηλ εις το μεσον της θαλασσης κατα το ξηρον, και τα υδατα ησαν εις αυτους τοιχος εκ δεξιων και εξ αριστερων αυτων. Και οι Αιγυπτιοι και εισηλθον κατοπιν αυτων, παντες οι Φαραω, αι αμαξαι αυτου και οι ιππεις αυτου, εν τω μεσος της θαλασσης. Και κατεδιωξαν οι Ισραηλ και εισηλθον κατοπιν αυτων, παντες οι ιπποι του Φαραω, αι αμαξαι αυτου και οι ιππεις αυτου, εν τω μεσος της θαλασσης. Και ειπον προς τον Μωυσην, Εκτεινον την χειρα σου επι την θαλασσαν, και ας επαναστρεψωσι τα υδατα επι τους Αιγυπτιους και επι τους ιππεις αυτων.
και θάλασσα επανελάβε την ορμήν αυτής περί την αυγήν· οι δε Αιγυπτιοί φεύγοντες απηντήσαν αυτήν· και κατεστράφη Κυρίος τους Αιγυπτιους εν τω μεσώ της θάλασσής· 28 διότι τα υδάτα επαναστρεφόταν εσκεπάσαν τας αμαξάς και τους ιππείς, παν το στρατεύμα του Φαραώ, το οποίον είχεν εμβεί κατοπιν αυτών εις την θάλασσάν· δεν εμείνεν εξ αυτών ούδε είς. 29 Οι δε ισραηλίτες επεράσασαν διά ήρας εν μεσώ της θάλασσής· και κατεστράφη Κυρίος τους Αιγυπτιους εν τω μεσω της θαλάσσης· διότι τα υδάτα επαναστρεψαν εσκεπάσαν τας αμαξάς και τους ιππείς, παν το στρατεύμα του Φαραώ, το οποίον είχεν εμβεί κατοπιν αυτών εις την θάλασσάν· δεν εμείνεν εξ αυτών ούδε είς.

Chapter 15

1 Τότε εψάλεν ο Μωυσής και οι υιοί Ισραήλ την ωδήν ταυτήν προς τον Κυρίον, και είπον λεγόντες, Ας ψαλλω προς τον Κυρίον· διότι εδοξασθή ενδοξώς· τον ιππόν και τον αναβατήν αυτού ερριψεν εις την θαλάσσαν. 2 Ο Κυρίος είναι η δυνάμις μου και το ασμά μου, και εστάθη η σωτηρία μου· αυτός είναι Θεός μου και θελώ δοξάσει αυτόν· Θεός του πατρός μου, και θελώ υψώσει αυτόν. 3 Ο Κυρίος είναι δυνάτος πολέμιστης· Κυρίος το ονόμα αυτού.
του Φαραώ εις την θαλάσσαν μετα των αμαξών αυτού και μετα των ιππών αυτού, και ο Κυριός εστρέψε έπ' αυτούς τα υδάτα της θαλάσσης· οι δε υιοί Ισραηλ επέρασαν δια ξηράς εν τω μεσω της θαλάσσης. 20 Μαριαμ δ' η προφήτης, η αδελφή του Ααρών ελάβε το τύμπανο εν τη χειρι αυτης, και πασαι αι γυναικες εξηλθον κατοπιν αυτης μετα τυμπανων και χορων. 21 Και η Μαριαμ ανταπεκρινετο προς αυτους, λεγουσα, Ψαλλετε εις τον Κυριον· διοτι εδοξασθη ενδοξως· τον ιππον και τον αναβατην αυτου ερριψεν εις θαλασσαν. 22 Τοτε εσήκωσεν ο Μωυσης τους Ισραηλιτας απο της Ερυθρας θαλασσης, και εξηλθον εις την ερημον Σουρ· και περιεπατουν τρεις ημερας εν τη ερημω και δεν ευρισκον υδωρ. 23 Και εκειθεν ηλθον εις Μερραν· δεν ηδυναντο ομως να πιωσιν εκ των υδατων της Μερρας, διοτι ησαν πικρα· δια τουτο και επωνομασθη Μερρα.

Chapter 16

1 Εσήκωθησαν δε απο Αιλειμ και ηλθον πασα η συναγωγη των υιων Ισραηλ εις την ερημον Σιν, την μεταξυ Αιλειμ και Σινα, την δεκατην πεμπτην ημεραν του δευτερου μηνος αφου εξηλθον εκ γης Αιγυπτου. 2 Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Ιδου, θελω βρεξει εις εσας αρτον εξ ουρανου· και θελει εξερχεσθαι ο λαος και συναγει καθ' ημεραν το αρκουν της ημερας, δια να δοκιμασω αυτους, αν θελωσι περιπατει εις τον νομον μου η ουχι· 3 την δε εκτην ημεραν ας ετοιμαζωσιν εκεινο το οποιον ηθελον εισαγαγει, και ας ηναι διπλασιον του οσον συναγουσι καθ' ημεραν. 4 Και ειπον ο Μωυσης και ο Ααρων προς παντας τους υιους Ισραηλ, Το εσπερας θελετε γνωρισει οτι ο Κυριος εξηγαγεν υμας εκ γης Αιγυπτου· 5 και το πρωι θελετε ιδει την δοξαν του Κυριου, διοτι ηκουσε τους γογγυσμους σας κατα του Κυριου· επειδη ημεις τι ειμεθα, ωστε να γογγυζητε καθ' ημεραν· 6 και ειπεν ο Μωυσης και ο Ααρων προς παντας τους υιους Ισραηλ, Το εσπερας θελετε γνωρισει οτι ο Κυριος εξηγαγεν υμας εκ γης Αιγυπτου· 7 και το πρωι θελετε ιδει την δοξαν του Κυριου, διοτι ηκουσε τους γογγυσμους σας κατα του Κυριου· επειδη ημεις τι ειμεθα, ωστε να γογγυζητε καθ' ημεραν· 8 και ειπεν ο Μωυσης, Τουτο θελει γεινε, οταν ο Κυριος δωση εις εσας το εσπερας κρεας να φαγητε και το πρωι αρτον εις χορτασμον· διοτι ηκουσε τους γογγυσμους σας κατα του Κυριου·
πασαν την συναγωγην των υιων Ισραηλ, Πλησιασατε εμπροσθεν του Κυριου· διοτι ηκουσε τους γογγυσμους σας. 10Και ενω ελαλει ο Ααρων προς πασαν την συναγωγην των υιων Ισραηλ, εστρεψαν το προσωπον προς την ερημον, και ιδου, η δοξα του Κυριου εφανε εν τη νεφελη. 11Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 12Ηκουσα τους γογγυσμους των υιων Ισραηλ· λαλησον προς αυτους, λεγων, Το εσπερας θελετε φαγει κρεας, και το πρωι θελετε χορτασθη απο αρτου, και θελετε γνωρισει οτι εγω ειμαι Κυριος ο Θεος σας. 13Και το εσπερας ανεβησαν ορτυκια και εσκεπασαν το στρατοπεδον· και το πρωι καθ' ολα τα περιξ του στρατοπεδου ητο στρωμα δροσου. 14Και αφου το στρωμα της δροσου ανεβη, ιδου, επι το προσωπον την ερημον ητο λεπτον τι στρογγυλον, λεπτον ως παχνη επι της γης. 15Και οτε ειδον οι υιοι Ισραηλ, ειπον προς αλληλους, Τι ειναι τουτο; διοτι δεν ηξευρον τι ητο. Και ο Μωυσης ειπε προς αυτους, Ουτος ειναι τον αρτον, τον οποιον ο Κυριος σας διδει δια να φαγητε· 16ουτος ειναι ο λογος τον οποιον προσεταξεν ο Κυριος, Συναξατε εξ αυτου εκαστος οσον χρειαζεται δια να φαγη· εκαστος ελαμβανεν οσον εχρειαζετο εις αυτον δια τροφην. 17ειπε δε προς αυτους ο Μωυσης, Ας μη αφινη εξ αυτου μηδεις υπολοιπον εως πρωι. 18Πλην δεν υπηκουσαν εις τον Μωυσην· αλλα αφηκαν τινες υπολοιπον εξ αυτου εως πρωι, και εγεινε σκωληκας και εβρωμησε· και εθυμωθη εναντιον αυτων ο Μωυσης. 19Και συνηγον αυτο καθ' εκαστην πρωιαν, εκαστος οσον εχρειαζετο δια τροφην αυτου· και οτε ο ηλιος εθερμαινε, διελυετο. 20Υπηκουσαν εις τον Μωυσην. 21Και ειπεν ο Μωυσης, Φαγετε αυτο σημερον· διοτι σημερον ειναι σαββατον εις τον Κυριον· σημερον δεν θελετε ευρει αυτο εν τη πεδιαδι· 22εξ ημερας θελετε συναγει αυτο· εν τη εβδομη ομως ημερα, τω σαββατω, εν ταυτη δεν θελει ευρισκεσθαι. 23Τινες δε εκ του λαου εξηλθον την εβδομην ημεραν δια να συναξωσι, πλην δεν ευρον. 24Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Εως ποτε δεν θελετε να φυλαττητε τας εντολας μου και τους νομους μου; 25Και ειπεν ο Μωυσης, Φαγετε αυτο σημερον· διοτι σημερον ειναι σαββατον εις τον Κυριον· σημερον δεν θελετε ευρει αυτο εν τη πεδιαδι· 26εξ ημερας θελετε συναγειν αυτο· εν τη δοξην αναπαυσις αγια εις τον Κυριον. 27νετον τον αρτον δια τους περιεχομενους και τον νικηθηκαντα εν τη ομηρους πετασμα σπορον κοριανδρου λευκουν, και η γευσις αυτου ως πλακουντιον με μελι.
διὰ νὰ φυλάττηται εἰς τὰς γένες σας. 34 Καὶ εἴθεσεν αὐτὴν ὁ Ἄρων εἰμπροσθὲν τοῦ Μαρτυρίου, διὰ νὰ φυλάττηται, καθὼς προσετάξεν ὁ Κυριός εἰς τὸν Μωυσῆν. 35 Καὶ ετρωγόν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ τὸ μαννα τεσσάρακον ἔτη, εἰς ὑπὸ τὴν ἀρχήν της γῆς ἵνα φυλάσσῃ καθὼς προσετάξεν ο Κυριός εἰς τὸν Μωυσῆν. 36 Τὸ δὲ γομὸν εἶναι τὸ δεκατόν του εφα.

Chapter 17

1 Καὶ εσηκώθη πασα η συναγωγή των υἱων Ἰσραήλ εκ τῆς ερήμου Σιν, ακολουθοῦντες τὰς ὁδοὶπορείας αὐτῶν κατὰ τὴν προσταγὴν τοῦ Κυριοῦ, καὶ εστρατοπεδεύσαν εἰς Ραφιδεῖν· οὗ δὲ νῦν υδὼρ διὰ νὰ πιη ὁ λαὸς. 2 Καὶ ελοιδορεῖ ὁ λαὸς κατὰ τοῦ Μωυσεῶς, λεγοντες, Δος εἰς ὑμᾶς υδὼρ διὰ νὰ πιωμεν. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς ὁ Μωυσῆς, Διὰ τι λοιδορεῖτε κατ᾽ εμου; διὰ τι πειράζετε τὸν Κυριον; 3 Καὶ εδίψησεν ὁ λαὸς εἰς τὴν γῆν διὰ υδωρ· καὶ εγγυζεν ὁ λαὸς κατὰ τοῦ Μωυσεῶς, λεγοντες, Διὰ τι τοτε; ανεβιβασας ἡμᾶς εἰς Αἰγυπτον, διὰ νὰ θανατώσῃς ἡμᾶς καὶ τὰ τέκνα ἡμών καὶ τὰ κτήνη ἡμῶν με τὴν διψὰν; 4 Καὶ εβοησεν ὁ Μωυσῆς πρὸς τὸν Κυριον, λεγων, Τι να καμω εἰς τούτον τὸν λαὸν; ολιγον λειπει νὰ με λιθοβολησωι. 5 Καὶ εἶπε Κυριος πρὸς τὸν Μωυσῆν, Διαβα εμπροσθεν τοῦ λαου, καὶ λαβε μετα σεαυτου εκ τῶν πρεσβυτερων τοῦ Ἰσραηλ· καὶ τὴν ραβδον, σου, με τὴν οποιαν εκτυπησας τὸν ποταμον, λαβε εν τῇ χειρι σου καὶ υπαγε· 6 διὸ, ειδο πασα ἡ γη εκει διὰ τῆς πετρας εν Χωρηβ, καὶ θελεις κτυπησει τὴν πετραν καὶ θελει εξελθει υδωρ εξ αυτης διὰ νὰ πιη ὁ λαος. Καὶ εκαμεν ουτως ο Μωυσης ενωπιον των πρεσβυτερων του Ἰσραηλ. 7 Καὶ εκαλεσε τὸ ονομα του τοπου Μασσα, και Μεριβα, δια την λοιδοριαν των υιων Ἰσραηλ, και διοτι επειρασαν τὸν Κυριον, λεγοντες, Ειναι ο Κυριος μεταξυ ἡμων η ουχι; 8 Τοτε ηλθον εκ της γης του αμαληκ και επολεμησεν εν Ραφιδειν. 9 Καὶ εἶπεν ο Μωυσης πρὸς τὸν Ιησουν, Εκλεξον εις ἡμας ανδρας και εξελθων πολεμησον με τὸν Αμαληκ· αυριον εγω θελω σταθη επι της κορυφης του βουνον. 10 Και εκαμεν ο Ιησους καθως ειπε προς αυτον ο Μωυσης και επολεμησε με τὸν Αμαληκ· ο δε Μωυσης, ο Ααρων και ο Ωρ ανεβησαν επι της κορυφης του βουνον. 11 Καὶ οποτε ο Μωυσης υψωνε την χειρα αυτου, ενικα ο Αμαληκ· οποτε δε κατεβαζε την χειρα αυτου, ενικα ο Αμαληκ. 12 Αι χειρες δε του Μωυσεως ησαν βεβαρημεναι· οθεν λαβοντες λιθον, εθεσαν υποκατω αυτου και εκαθισεν επι της κορυφης του βουνον, κρατων εν τη χειρι μου την ραβδον του θεου. 13 Καὶ κατεστρεψεν ο Ιησους τον Αμαληκ και τον λαον αυτου, εν στοματι μαχαιρας. 14 Καὶ εἶπεν Κυριος πρὸς τὸν Μωυσην, Γραψον τουτο εν βιβλιω προς μνημοσυνον, καὶ παραδος εἰς τὰς γενεὰς εἰς γενεὰς, καὶ εἰς ἡμᾶς τὰς γενεάς. Καὶ εκεῖνοι εἰς τὸν ἱεραρχήν τοῦ Ίησου, Επειδή χειρ υψωθη κατα τον θρόνον του Κυριου, θελει εἰσθαι πολεμος του Κυριου προς τον Αμαληκ απο γενεας εις γενεαν.
Chapter 18

1 Ηκουσε δὲ ὁ ᾿Ιοθὸρ, ὁ ιερεὺς τῆς Μαδιαμ, ὁ πενθερὸς τοῦ Μωυσέως, παντὰ ὁσα εκάμεν ὁ θεὸς εἰς τὸν Μωυσῆν καὶ εἰς τὸν ᾿Ισραὴλ τὸν λαὸν αὐτοῦ, ὁτι ἐξήγαγεν ὁ Κυρίος τον ᾿Ισραὴλ ἐξ ᾿Αιγυπτοῦ.
καὶ ἐλαβέν ὁ ᾿Ιοθὸρ, ὁ πενθερὸς τοῦ Μωυσέως, ἑπιπάθων τὴν γυναῖκα τοῦ Μωυσέως, τὴν πανταὶ ὁσὰ ἐκάμεν ὁ θεὸς εἰς τὸν Μωυσῆν καὶ εἰς τὸν ᾿Ισραὴλ τὸν λαόν αὐτοῦ, ὁτι ἐξήγαγεν ὁ Κυρίος τον ᾿Ισραὴλ ἐξ ᾿Αιγυπτοῦ. ἔλαβεν ὁ ᾿Ιοθὸρ, ὁ πενθερὸς του Μωυσεως, την γυναικα του Μωυσεως, την οποιαν ειχε πεμψει απο, και τους δυο αυτης υιους, εκ των οποιων του ενος το ονομα ητο Γηρσωμ, διοτι παροικος, ειπεν, εσταθην εν ξενη γη· του δε αλλου το ονομα Ελιεζερ, διοτι ο θεος, ειπε, του πατρος μου εσταθη βοηθος μου και με εσωσεν εκ της μαχαιρας του Φαραω· και ηλθεν ο ίσθορ ο πενθερος του Μωυσεως προς τον Μωυσην μετα των υιων αυτου και μετα της γυναικος αυτου εις την ερημον, οπου ητο εστρατοπεδευμενος εις το ορος του θεου· και ανηγγειλε προς τον Μωυσην· εγω Ιοθορ ο πενθερος σου ερχομαι προς σε και η γυνη σου και οι δυο υιοι αυτης μετ' αυτης. και εξηλθεν ο Μωυσης εις συναντησιν του πενθερου αυτου και προσεκυνησεν αυτον και εφιλησεν αυτον· και ηρωτησαν ο εις τον αλλον περι της υγειας αυτων, και εισηλθον εις την σκηνην.
και διηγηθη ο Μωυσης προς τον πενθερον αυτου παντα οσα ο Κυριος εκαμεν εις τον Φαραω και εις τους Αιγυπτιους υπερ του Ισραηλ, παντας τους μοχθους οιτινες συνεβησαν εις αυτους καθ' οδον, και ηλευθερωσεν αυτους ο Κυριος. Υπερεχαρη δε ο Ιοθορ δια παντα τα αγαθα οσα ο Κυριος εκαμεν εις τον Ισραηλ, τον οποιον ηλευθερωσεν εκ χειρος των Αιγυπτιων. και ειπεν ο Ιοθορ, ευλογητος Κυριος, οστις σας ηλευθερωσεν εκ χειρος των Αιγυπτιων και εκ χειρος του Φαραω· οστις ηλευθερωσε τον λαον υποκατωθεν της χειρος των Αιγυπτιων· τωρα γνωριζω οτι ο Κυριος ειναι μεγας υπερ παντας τους θεους· διοτι εις το πραγμα, εις το οποιο ηπερηφανευθησαν, εσταθη ανωτερος αυτων.
ελαβεν επειτα ο Ιοθορ, ο πενθερος του Μωυσεως, ολοκαυτωματα και θυσιας δια να προσφερη εις τον θεον· και ηλθεν ο Ααρων, και παντες οι πρεσβυτεροι του Ισραηλ, να φαγωσιν αρτον μετα του πενθερου του Μωυσεως, εμπροσθεν του θεου· και την επαυριον εκαθισεν ο Μωυσης δια να κρινη τον λαον. και παριστατο ο λαος εμπροσθεν σου απο πρωιας εως εσπερας. Ιδων ο πενθερος του Μωυσεως παντα δια το πραγμα, το οποιο καμνεις εις τον λαον; δια τι συ καθησαι μονος, απας δε ο λαος παρισταται εμπροσθεν σου απο πρωιας εως εσπερας; και ειπεν ο Μωυσης προς τον πενθερον αυτου, διοτι ο λαος ερχεται προς εμε δια να ερωτηση τον θεον· οταν εχωσιν υποθεσιν τινα, ερχονται προς εμε και εγω κρινω μεταξυ του ενος και του αλλου· και δεικνυω εις αυτους τα προσταγματα του θεου και τους νομους αυτου.
και ειπεν ο πενθερος του Μωυσεως προς αυτον, δεν ειναι καλον το πραγμα, το οποιο καμνεις· βεβαιως και συ θελεις αποκαμει και ο λαος ουτος ο μετα σου· δια το πραγμα ειναι πολυ βαρυ δια σε· δεν δυνασαι μονος να καμνης τουτο.
και δεκαρχους. 22 καὶ ας κρινωσι τον λαον εις την ερημον Σινα. 23 Εσηκωθησαν δε απο Ραφιδειν και εκλεξεν ο Μωυσης εκ παντος του Ισραηλ ανδρας αξιους και εκατερους και εκατονταρχους και πεντηκονταρχους και δεκαρχους. 24 Και ηκουσεν ο Μωυσης την φωνην του πενθερου αυτου και εκαμε παντα οσα ειπε. 25 Και ειπε αυτοις αξιους και κατεστησεν αυτους αρχηγους επι του λαου, χιλιαρχους, εκατονταρχους, πεντηκονταρχους και δεκαρχους. 26 Και εκρινον τον λαον εν παντι καιρω· τας μεν υποθεσεις τας δυσκολους ανεφερον προς τον Μωυσην, πασαν δε μικραν υποθεσιν εκρινον αυτοι. 27 Επειτα προεπεμψεν ο Μωυσης τον πενθερον αυτου και απηλθεν εις την γην αυτου.

Chapter 19

1 Εις τον τριτον μηνα της εξοδου των υιων Ισραηλ εκ της Αιγυπτου, την ημεραν ταυτην ηλθον εις την ερημον Σινα. 2 Εσηκωθησαν δε απο Ραφιδειν και ηλθον εις την ερημον Σινα και εστρατοπεδευσαν εν τη ερημω· και εκει κατεσκηνωσεν ο Ισραηλ απεναντι του ορους. 3 Ο δε Μωυσης ανεβη προς τον Θεον· και εκαλεσεν αυτον ο Κυριος εκ του ορους, λεγων, Ουτω θελεις ειπει προς τον οικον Ιακωβ, και αναγγειλει προς τους υιους Ισραηλ. 4 Σεις ειδετε οσα εκαμα εις τους Αιγυπτιους, και σας εσηκωσα ως επι πτερυγων αετου και σας εφερα προς εμαυτον· 5 τωρα λοιπον εαν τωοντι υπακουσητε εις την φωνην μου, και φυλαξητε την διαθηκην μου, θελετε εισθαι εις εμε ο εκλεκτος απο παντων των λαων· διοτι ιδικη μου ειναι πασα η γη· 6 και σεις θελετε εισθαι εις εμε βασιλειον ιερατευμα και εθνος αγιον. Ουτοι ειναι οι λογοι, τους οποιους θελεις ειπει προς τους υιους Ισραηλ. 7 Και ηλθεν ο Μωυσης και εκαλεσε τους πρεσβυτερους του λαου και εθεσεν εμπροσθεν αυτων παντας εκεινους τους λογους, τους οποιους προσεταξεν εις αυτον ο Κυριος. 8 Και απεκριθη ομοφωνως πας ο λαος, λεγων, Παντα οσα ειπεν ο Κυριος θελομεν πραξει. Και ανεφερεν ο Μωυσης προς τον Κυριον τους λογους του λαου. 9 Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Ιδου, εγω ερχομαι προς σε εν νεφελη πυκνη, δια να ακουση ο λαος οταν λαλησω προς σε, και ετι να πιστευη εις σε παντοτε. Ανηγγειλε δε ο Μωυσης προς τον Κυριον τους λογους του λαου. 10 Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Υπαγε προς τον ιερον και αγιασον αυτους σημερον και αυριον, και ας πλυνωσι τα ιματια αυτων. 11 και ας ηναι ετοιμοι εις την ημεραν τη τριτην· διοτι εν τη ημερα τη τριτη θελει καταβη ο Κυριος επι το ορος Σινα ενωπιον παντος του λαου· 12 και θελεις βαλει εις τον λαον ορια κυκλοθεν, λεγων, Προσεχετε εις εαυτους μη αναβητε εις το ορος η εγγισητε εις τα ακρα αυτων· οστις εγγιση το ορος, θελει εξαπαντος θανατωθη· 13 δεν θελει εγγισει εις αυτον χειρ, διοτι με λιθους θελει λιθοβοληθη η με βελη θελει κατατοξευθη· ειτε ζωον ειναι ειτε ανθρωπος, δεν θελει ζησει. Οταν η σαλπιγξ ηχηση, τοτε θελουσι αναβη επι το ορος. 14 Και κατεβη ο Μωυσης απο του ορους προς τον λαον και ηγιασε τον λαον· και επλυναν τα ιματια αυτων. 15 Και ειπε προς τον λαον, Γινεσθε ετοιμοι δια την ημεραν τη τριτην· μη πλησιασητε εις γυναικα. 16 Και εν τη
ημερα τη τριτη το πρωι εγειναν βρονται και αστραπαι, και νεφελη πυκνη ητο επι του ορους, και φωνη σαλπιγγος δυνατη σφοδρα· και ετρεμε πας ο λαος ο εν τω στρατοπεδω. 17Τοτε εξηγαγεν ο Μωυσης τον λαον εκ του στρατοπεδου εις την συναντησιν του Θεου· και εσταθησαν υπο το ορος. 18Το δε ορος Σινα ητο ολον καπνος, διοτι κατεβη ο Κυριος επι πυρι επ' αυτο· ανεβαινε δε ο καπνος αυτου ως καπνος καμινου και ολον το ορος εσειετο σφοδρα. 19Και οτε η φωνη της σαλπιγγος προεβαινεν αυξανομενη σφοδρα, ο Μωυσης ελαλει και ο Θεος απεκρινετο προς αυτον μετα φωνης. 20Και κατεβη ο Κυριος επι το ορος Σινα, επι την κορυφην του ορους· και εκαλεσε Κυριος τον Μωυσην επι την κορυφην του ορους, και ανεβη ο Μωυσης. 21Και ειπεν ο Μωυσης προς τον Κυριον, Ο λαος δεν δυναται να αναβη εις το ορος Σινα· διοτι συ προσεταξας εις ημας, λεγων, Βαλε ορια κυκλοθεν του ορους και αγιασον αυτο." Chapter 20

1Και ελαλησεν ο Θεος παντας τους λογους τουτους, λεγων, 2Εγω ειμαι Κυριος ο Θεος σου, ο εξαγαγων σε εκ γης Αιγυπτου, εξ οικου δουλειας. 3Μη εχης αλλους θεου πλην εμου. 4Μη καμης εις σεαυτον ειδωλον, μηδε ομοιωμα τινος, οσα ειναι εν τω ουρανω ανω, η οσα εν τη γη κατω, οσα εν τοις υδασιν υποκατω της γης· 5μη προσκυνησης αυτα μηδε λατρευσης αυτα· διοτι εγω Κυριος ο Θεος σου ειμαι Θεος ζηλοτυπος, ανταποδιδων τας αμαρτιας των πατερων επι τα τεκνα, εως τριτης και τεταρτης γενεας των μισουντων με· 6και καμνων ελεος εις χιλιαδας γενεων των αγαπωντων με και φυλαττοντων τα προσταγματα μου. 7Μη λαβης το ονομα Κυριου του Θεου σου επι ματαιω· διοτι δεν θελει αθωωσει ο Κυριος τον λαμβανοντα επι ματαιω το ονομα αυτου. 8Ενθυμου την ημεραν του σαββατου, δια να αγιαζης αυτην· 9εξ ημερας εργαζου και καμνε παντα τα εργα σου· 10η ημερα ομως εις εργαζοναι είναι σαββατον Κυριου του Θεου σου· μη καμης εν αυτη συ, μητε ο υιος σου, μητε η θυγατηρ σου, μητε ο δουλος σου, μητε η δουλη σου, μητε το κτηνος σου, μητε ο ξενος σου, ο εντος των πυλων σου· 11διοτι εις εξ ημερας εποιησεν ο Κυριος τον ουρανον και την γην, την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις· εν δε τη ημερα τη εβδομη κατεπαυσε· δια τουτο ευλογησε Κυριος την ημεραν του σαββατου και ηγιασεν αυτην. 12Τιμα τον πατερα σου και την μητερα σου, δια να γεινης μακροχρονιος επι της γης, την οποιαν σοι διδει Κυριος ο Θεος σου. 13Μη φονευσης. 14Μη μοιχευσης. 15Μη κλεψης. 16Μη πειθωλοτρυπησης κατα του πλησιου σου μαρτυριαν προς την οεικιαν του πλησιου σου· 17Μη επιθυμησης την οεικιαν του πλησιου σου· μηδε του δουλου αυτου· μηδε την θυγατηρ αυτου· μηδε την δουλη αυτου· μηδε τον ξενον προς αυτου· μηδε τον εντος των πυλων σου· μηδε την θυγατηρ αυτου· μηδε τον δουλο σου· μηδε το την θυγατηρ σου· μηδε τον ιατρο αυτου· μηδε την δουλη αυτου· μηδε τον εντος των πυλων σου. 18Μη ανθρωποις ανειλατεις· μη χρησιμοποιησης εξ οικου δουλειας. 19Μη την ημεραν του σαββατου, δια να γεινης μακροχρονιος επι της γης, την οποιαν σοι διδει Κυριος ο Θεος σου.
αυτού, μηδὲ τον ονόν αυτού, μηδὲ παν ὁ, τι εἰναι τοῦ πλήσιον σου. 18 Καὶ πας ὁ λαὸς εβλεπε τας βροντας καὶ τας αστραπας καὶ την φωνην της σαλπιγγος καὶ το ορος καπνιζον· καὶ οτε ὁ λαὸς εἰδε τας αστραπας καὶ την φωνην της σαλπιγγος καὶ το ορος καπνιζον, Μη φοβεισθε· διοτι ὁ Θεος ηλθε δια να μη αμαρτανητε. 19 Και ειπον προς τον Μωυσην, συ λαλησον προς ημας και θελομεν ακουσει και ας μη λαληση προς ημας ο Θεος, δια να μη αποθανωμεν. 20 Και ειπεν ο Μωυσης προς τον λαον, Μη φοβεισθε· διοτι ο Θεος ηλθε δια να σας δοκιμαση, και δια να ηναι ο φοβος αυτον εμπροσθεν σας δια να μη αμαρτανητε. 21 Και ειπον προς τον Μωυσην, συ λαλησον προς ημας και θελομεν ακουσει και ας μη λαληση προς ημας ο Θεος, δια να μη αποθανωμεν. 22 Και ειπεν ο Μωυσης εις την ομιχλην οπου ητο ο Θεος. 23 Και εσταθη ο λαος μακροθεν· ο δε Μωυσης επλησιασεν εις την ομιχλην. 24 Ειπε δε Κυριος προς τον Μωυσην, Ουτως ειπε προς τους υιους Ισραηλ· Σεις ειδετε οτι εκ του ουρανου ελαλησα με σας· 25 θυσιαστηριον εκ γης καμε εις εμε· και θυσιαζε επ' αυτου τα ολοκαυτωματα σος, η θυρας και τους πρωτες σου, και τα τεκνα αυτης και τις τριπτηριον, και θελω εστεν εσειν εις τοις αυταις επι τα θυσιαστηριον μου, δια να μη αποκαλυψην επ' αυτου τη γυμνωσις σου.
τον πατέρα αυτού η την μητέρα αυτού, θελει εξαπαντος θανατωθη. 16Και οστις κλεψη ανθρωπον και πωλήσει αυτον, η εαν ευρεθεν εις τας χειρας αυτου, θελει εξαπαντος θανατωθη. 17Και οστις κακολογη τον πατέρα αυτού η την μητέρα αυτού, θελει εξαπαντος θανατωθη. 18Και εαν ανθρωποι λογομαχωσι με' αλληλων και ο εις παταξη τον αλλον με λιθον η με γρονθον, και δεν αποθανη αλλα γεινη κλίνηρης, 19εαν σηκωθη και περιπατηση εξω με την βακτηριαν αυτου, τοτε θελει εισθαι ελευθερος. 20Και εαν τον δουλον αυτου η την δουλην αυτου με ραβδον, και αποθανη υπο τας χειρας αυτου, θελει εξαπαντος τιμωρηθη. 21Αν ομως ζηση μιαν ημεραν η δυο, δεν θελει τιμωρηθη· διοτι ειναι αργυριον αυτου. 22Εαν ομως κερατωσι ανδρα η γυναικα, και αποθανη, τοτε θελει εξαπαντος θανατωθη.
κτυπηθη και αποθανη, δεν θελει χυθη αιμα δι' αυτον. 3Εαν ομως ο ηλιος ανατειλη επανω αυτου, θελει χυθη αιμα δι' αυτον· πρεπει να καμη ανταποδοσιν· και αν δεν εχη, θελει πωληθη δια την κλοπην αυτου. 4Εαν το κλοπιμαιον ευρεθη εις τας χειρας αυτου ζων, ειτε βους ειτε ονου ειτε προβατον, θελει αποδωσει το διπλουν. 5Εαν τις καταβοσκηση αγρου η αμπελωνα και αφηση το κτηνος αυτου να βοσκηθη εν αγρω ξενου ανθρωπου, θελει καμει ανταποδοσιν· και αν δεν εχη, θελει πωληθη δια την κλοπην αυτου. 6Εαν το κλοπιμαιον ευρεθη εις τας χειρας αυτου ζων, ειτε βους ειτε ονου ειτε προβατον, θελει αποδωσει το διπλουν. 7Εαν τις καταβοσκηση αγρου η αμπελωνα και αφηση το κτηνος αυτου να βοσκηθη εν αγρω ξενου ανθρωπου, θελει καμει ανταποδοσιν· και αν δεν εχη, θελει πωληθη δια την κλοπην αυτου. 8Εαν το κλοπιμαιον ευρεθη εις τας χειρας αυτου ζων, ειτε βους ειτε ονου ειτε προβατον, θελει αποδωσει το διπλουν. 9Εαν εξελθη πυρ και ευρη ακανθας και καωσι θημωιαι σιτου η ασταχυα ισταμενα η αγρος, ο αναψας το πυρ θελει εξαπαντος καμει ανταποδοσιν. 10Εαν τις παραδωση εις τον πλησιον αυτου αργυριον η σκευη δια να φυλαττη αυτα, και κλαπωσιν εκ της οικιας του ανθρωπου, αν ευρεθη ο κλεπτης, θελει αποδωσει το διπλουν· αν ο κλεπτης δεν ευρεθη, τοτε ο κυριος της οικιας θελει εξαπαντος καμει ανταποδοσιν. 12Εαν τις παραδωση εις τον πλησιον αυτου ονον η βουν η προβατον η οποιονδηποτε κτηνος, δια να φυλαττη αυτο, και αποθανη η συντριφθη χωρις να ιδη τις, ορκος Θεου θελει γεινει ανα μεσον αυτων, οτι δεν εβαλε την χειρα αυτου επι το κτημα του πλησιον αυτου· και ο κυριος αυτου θελει λαβει αυτο, ο δε αλλος δεν θελει καμει ανταποδοσιν. 14Και εαν εγεινε θηριαλωτον, θελει φερει αυτο δια μαρτυριαν και δεν θελει πληρωσει το θηριαλωτον. 15Και εαν τις δανεισθη ζωον παρα του πλησιον αυτου, και συντριφθη η αποθανη, ο δε κυριος αυτου δεν ηναι μετ' αυτου, θελει εξαπαντος πληρωσει αυτο. 16Εαν ομως ο κυριος αυτου ηναι μετ' αυτου, δεν θελει πληρωσει· αν ητο μεμισθωμενον, ηλθε δια τον μισθον αυτου. 18Μαγισσαν δεν θελεις αφησει να ζη.
τον πρωτοτοκον σου εκ των υιων σου θελες δωσει εις εμε· 30ομοιως θελες καμει δια τον βουν
σου και δια το προβατον σου· επτα ημερας θελει εισθαι μετα της μητρος αυτου, την ογδοην ημεραν
θελεις δωσει αυτο εις εμε· 31Και ανδρες αγιοι θελετε εισθαι εις εμε· και κρεας θηριαλωτον εν τω
αγρω δεν θελετε φαγει· εις τον σκυλον θελετε ριψει αυτο.

Chapter 23

1Δεν θελεις διαδωσει ψευδη φημην· δεν θελεις συμφωνησει μετα του αδικου δια να γεινης
ψευδομαρτυς. 2Δεν θελεις ακολουθησει τους πολλους επι κακω· ουδε θελεις ομιλησει εν
κρισολογια, ωστε να κλινης κατοπιν πολλων δια να διαστρεψης κρισιν· 3ουδε θελεις αποβλεψει
eις προσωπον πτωχου εν τη κρισει αυτου.

2Δεν θελεις διαδωσει ψευδη φημην· δεν θελεις συμφωνησει μετα του αδικου δια να γεινης
ψευδομαρτυς. 2Δεν θελεις ακολουθησει τους πολλους επι κακω· ουδε θελεις ομιλησει εν
κρισολογια, ωστε να κλινης κατοπιν πολλων δια να διαστρεψης κρισιν· 3ουδε θελεις αποβλεψει
eις προσωπον πτωχου εν τη κρισει αυτου.

4Εαν απαντησης τον βουν του εχθρου σου η τον ονον
αυτου πλανωμενον, θελεις εξαπαντος επιστρεψει αυτον προς αυτον. 5Εαν ιδης τον ονον του
μισουντος σε πεπτωκοτα υπο το φορτιον αυτου και ηθελες αποφυγει να βοηθησης αυτον, εξαπαντος
θελεις συμβοηθησει αυτον. 6Εαν θελεις διαστρεψει το δικαιον του πενητος σου εν τη κρισει αυτου.

7Απεχε απο αδικου υποθεσεως· και μη γεινης αιτια να θανατωθη ο αθωος και ο δικαιος· διοτι εγω
δεν θελω δικαιωσει τον ασεβη.

8Και δωρα δεν θελεις λαβει· διοτι τα δωρα τυφλονουσι και τους
σοφους, και διαστρεφουσι τους λογους των δικαιων. 9Και ξενον δεν θελεις καταδυναστευσει διοτι
σεις γνωριζετε την ψυχην του ξενου, επειδη ξενοι εσταθητε εν τη γη της Αιγυπτου.

10Και εξ ετη
θελεις σπειρει την γην σου και θελεις συναγει τα γεννηματα αυτης· 11το δε εβδομον θελεις αφησει
αυτην να αναπαυθη και να μενη αργη, δια να τρωγωσιν οι πτωχοι του λαου σου· και το
εναπολειφθεν αυτων ας τρωγωσι τα ζωα του αγρου. Ουτω θελεις καμει δια τον αμπελωνα σου
και δια τον ελαιωνα σου.

12Και εις παντα οσα ελαλησα προς εσας, θελετε προσεξει· και ονομα
αλλων θεων δεν θελετε αναφερει, ουδε θελει ακουσθη εκ του στοματος σου. 14Τρις του ενιαυτου
θελεις καμνει εορτην εις εμε· 15θελεις φυλαττει την εορτην των αζυμων· επτα ημερας θελεις
τρωγει αζυμα, καθως προσεταξα εις σε, κατα τον διωρισμενον καιρον του μηνος Αβιβ· διοτι εν
τουτω εξηλθες εξ Αιγυπτου· και ουδεις θελει φανη ενωπιον μου κενος· 16και την εορτην του
θερισμου, των πρωτογεννηματων των κοπων σου, τα οποια εσπειρας εις τον αγρον· και την εορτην
tης συγκομιδης των καρπων, εις το τελος του ενιαυτου, αφου συναξης τους καρπους σου εκ του
αγρου. 17Τρις του ενιαυτου θελεις εμφανιζεσθαι παν αρσενικον σου ενωπιον Κυριου του Θεου.

18Δεν θελεις προσφερει το αιμα της θυσιας μου με αρτον ενζυμον· ουδε θελει μενει το παχος της
eορτης μου εως πρωι. 19Γας απαρχας των πρωτογεννηματων της γης σου θελεις φερει εις τον
οικον Κυριου του Θεου σου. Δεν θελεις ψησει εριφιον εν τω γαλακτι της μητρος αυτου. 20Ιδου,
εγω αποστελλω αγγελον επι τους αδελφους σου· και μη παροργισης τους· διοτι οι οικοεσπερες και
οι εριφιοι τους θα εορτασεις εν τη οδω. 21Αγγελος αυτον, και υπακουε εις την φωνην αυτου· μη
dιαστρεψεις αυτον· διοτι δεν θελεις δωσεις εις εμε· 22Εαν

96
ομως προσεχης να υπακουης εις την φωνην αυτου και πραττης παντα οσα λεγω, τοτε εγω θελω εισθαι εχθρος των εχθρων σου και εναντιος των εναντιων σου. 23 Διοτι ο αγγελος μου θελει προπορευσθαι εμπροσθεν σου, και θελει σε εισαγαγει εις τους Αμορραιους και Χετταιους και Φερεζαιους και Χαναναιους, Ευαιους και Ιεβουσαιους και θελω εξολοθρευσει αυτους. 24 Δεν θελει εισθαι εχθρος των εχθρων σου, και θελεις κατασυντριψει τα ειδωλα αυτων. 25 Και θελετε λατρευει Κυριον τον Θεον σας, και αυτος θελει ευλογει τον αρτον σου, και το υδωρ σου· και θελω απομακρυνει πασαν νοσον εκ μεσου σου· 26 και δεν θελει εισθαι αγονος και στειρα επι της γης σου· τον αριθμον των ημερων σου θελω καμει πληρη. 27 τον φοβον μου θελει στειλε εμπροσθεν σου και θελω καταστρεψει παντα λαον επι τον οποιον ερχεσαι και θελω καμει παντας τους εχθρους σου να στρεψωσι τα νωτα εις σε· 28 και θελω στειλει εμπροσθεν σου σφηκας, και θελουσιν εκδιωξει τους Ευαιους, τους Χαναναιους και τους Χετταιους απ' εμπροσθεν σου. 29 Δεν θελω εκδιωξει αυτους απ' εμπροσθεν εις εν ετος, δια να μη γεινη ερημος η γη και πληθυνθωσι τα θηρια του αγρου εναντιον σου· 30 ολιγον κατ' ολιγον θελω εκδιωξει αυτους απ' εμπροσθεν σου, εωσου αυξηθης και κυριευση την γην. 31 Και θελεις λατρευει Κυριον τον Θεον σας, και αυτος θελει ευλογει τον αρτον σου, και το υδωρ σου· και δεν θελει εισθαι αγονος και στειρα επι της γης σου· τον αριθμον των ημερων σου θελω καμει πληρη. 32 και θελεις εισθαι ευς εις εσας κατα παντας τους λογους του Αχαρνων, και αυτοι ομως δεν θελουσι κατοικει εν τη γη σου, δια να μη σε καμωσι να αμαρτησης εις εμε· διοτι αν λατρευσης τους θεους αυτων, τουτο θελει εξαπαντος εισθαι παγις εις σε.

Chapter 24

1 Μετα ταυτα ειπε προς τον Μωυσην, Αναβα προς τον Κυριον, συ και Ααρων, Ναδαβ και Αβιουδ, και εβδομηκοντα εκ των πρεσβυτερων του Ισραηλ, και προσκυνησατε μακροθεν· 2 και ο Μωυσης μονος θελει πλησιασει προς τον Κυριον, αυτοι ομως δεν θελουσι πλησιασει ουδε ο λαος θελει αναβη μετ' αυτου. 3 Και ηλθεν ο Μωυσης και διηγηθη προς τον λαον παντας τους λογους του και παντα τα δικαιωματα αυτους και απεκριθη δε πας ο λαος ομοφωνως και ειπε, Παντας τους λογους, τους οποιους ελαλησεν ο Κυριος, θελομεν καμει. 4 Και εγραψεν ο Μωυσης παντας τους λογους του Κυριου και θελεις λατρευει Κυριον τον Θεον σας, και δεν θελουσιν εν τη γη σου, δια να μη σε καμωσι να αμαρτησης εις εμε· διοτι θελεις εισθαι παγις εις σε.
και Ααρων, Ναδαβ και Αβιουδ και εβδομηκον εκ των πρεσβυτερων του Ισραηλ·
και ειδον τον Θεον του Ισραηλ· και υπο τους ποδας αυτου ως εδαφος εστρωμενον εκ λιθου σαπφειρου και ως
to stereωma του ουρανου κατα την καθαρότητα· και τον νομον, και τας οντολας τας οποιας εγγαφα, δια να
didakishe αυτους. Και ειπακαθησ εις την Ιησου του θεραποντος αυτου, και ανεβη ο Μωυσης επι το ορος του Θεου. 
Προς δε τους πρεσβυτερους ειπε, Περιμενετε ημας εδω, εωσου επιστρεψωμεν προς εσας· και ΙΩση, Ααρων
και Ωρ ειναι μεθ' υμων· εαν τις εχη υποθεσιν, ας ερχηται προς αυτους. Ο Μωυσης λοιπον ανεβη
epi to oros, kai h nefelh eskepasen to oros. 

Chapter 25

1Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 

2Ειπε προς τους υιους Ισραηλ να φερωσι προς

εμε προσφοραν· παρα παντος ανθρωπου προαιρουμενου εν τη καρδια αυτου θελετε λαβει την

3προσφοραν μου. Και αυτη ειναι η προσφορα, την οποιαν θελετε λαβει παρ' αυτων· χρυσιον και

4αργυριον και χαλκος, και κυανουν και πορφυρουν και κοκκινον και βυσσος και τριχες αιγων,

5και δερματα κριων κοκκινοβαφη και δερματα θωων και ξυλον σιττιμ,

6ελαιον δια το φως,

7αρωματα δια το ελαιον του χρισματος και δια το ευωδες θυμιαμα,

8λιθοι ονυχιται και λιθοι δια

9εντεθωσιν εις το εφοδ και εις το περιστηθιον.

10Και ας καμωσιν εις εμε αγιαστηριον, δια να

κατοικω μεταξυ αυτων. Κατα παντα οσα εγω δεικνυω προς σε, κατα το παραδειγμα της σκηνης,

και κατα το παραδειγμα σκευων αυτης, ουτω θελετε καμει.

11Και θελουσι κατασκευασει κιβωτον εκ ξυλου σιττιμ·

12δυο πηχων και ημισειας το μηκος αυτης, και μιας πηχης και ημισειας το πλατος αυτης, και μιας πηχης και ημισειας το υψος αυτης·

13και θελεις περικαλυψει αυτην με καθαρον χρυσιον, εσωθεν και εξωθεν θελεις περικαλυψει αυτης, και επ' αυτης θελεις καμει χρυσην στεφανην κυκλω.

14Και θελεις καμει μοχλους εκ ξυλου σιττιμ, και θελεις

περικαλυψει αυτους με χρυσιον· και θελεις εισαξει τους μοχλους εις τους κρικους της κιβωτου, δια να βασταζηται η κιβωτος δι' αυτων·

15εν τοις κρικοις της κιβωτου θελουσι μενει οι μοχλοι· δεν θελουσι μετακινεισθαι απτ' αυτης.

16Και θελεις θεσει εν τη κιβωτω τα μαρτυρια τα οποια θελω δωσει εις σε. Και θελεις καμει ιλαστηριον εκ χρυσου καθαρου· δυο πηχων και

98
ημισειας το μηκος αυτου, και μιας πηχης και ημισειας το πλατος αυτου. 18 Και θελεις καμει δυο χερουβειμ εκ χρυσου· σφυρηλατα θελεις καμει αυτα, επι των δυο ακρων του ιλαστηριου· 19 και καμε εν χερουβ επι του ενος ακρου, και εν χερουβ επι του αλλου ακρου· εκ του ιλαστηριου θελεις καμε τα χερουβειμ επι των δυο ακρων αυτου· 20 και θελουσιν εκτεινει τα χερουβειμ επανωθεν τας πτερυγας, επικαλυπτοντα με τας πτερυγας αυτων το ιλαστηριον· και τα προσωπα αυτων θελουσι βλεπει το εν προς το αλλο· προς το ιλαστηριον θελουσιν εισθαι τα προσωπα των χερουβειμ. 21 Και θελεις επιθεσει το ιλαστηριον επι της κιβωτου ανωθεν· και θελεις θεσει εν τη κιβωτω τα μαρτυρια, τα οποια θελω δωσει εις σε· 22 και εκει θελω γνωρισθη προς σε· και επανωθεν του ιλαστηριου, των επι της κιβωτου του μαρτυριου, θελω λαλησει προς σε περι παντων οσα θελω προσταξει εις σε να ειπης προς τους υιους Ισραηλ. 23 Και θελεις καμει τραπεζαν εκ ξυλου σιττιμ· δυο πηχων το μηκος αυτης, και μιας πηχης το πλατος αυτης, το δε υψος αυτης μιας πηχης και ημισειας· 24 και θελεις περικαλυψει αυτην με χρυσιον καθαρον, και θελεις καμει εις αυτην χρυσην στεφανην κυκλω. 25 Και θελεις καμει εις αυτην χειλος κυκλω μιας παλαμης το πλατος και θελεις καμει επι το χειλος αυτης στεφανην χρυσην κυκλω. 26 Και θελεις καμει εις αυτην τεσσαρας κρικους χρυσους και θελεις βαλει τους κρικους επι τας τεσσαρας γωνιας, τας επι των τεσσαρων ποδων αυτης· 27 οι κρικοι θελουσιν εισθαι υπο το χειλος θηκαι των μοχλων, δια να βασταζηται η τραπεζα. 28 Και θελεις καμει τους μοχλους εκ ξυλου σιττιμ, και θελεις περικαλυψει αυτους με χρυσιον, δια να βασταζηται η τραπεζα δι' αυτων. 29 Και θελεις καμει τους δισκους αυτης και τους θυμιαμοδοχους αυτης και τα σπονδεια αυτης και τας λεκανας αυτης, δια να γινωνται αι σπονδαι· εκ χρυσιου καθαρου θελεις καμει αυτα. 30 Και θελεις θεσει επι της τραπεζης αρτους προθεσεως ενωπιον μου διαπαντος. 31 Και θελεις καμει λυχνιαν εκ χρυσου καθαρου· σφυρηλατον θελεις καμει την λυχνιαν· ο κορμος αυτης και οι κλαδοι αυτης, οι κομβοι αυτων και τα ανθη αυτων, θελουσιν εισθαι εν σωμα μετ' αυτης. 32 Και θελουσιν εξερχεσθαι εξ κλαδου εκ των πλαγιων αυτης· τρεις κλαδοι της λυχνιας εκ του ενος πλαγιου, και τρεις κλαδοι της λυχνιας εκ του αλλου πλαγιου· 33 εις τον ενα κλαδον θελουσιν εισθαι τρεις λεκαναι αμυγδαλοειδεις, εις κομβος και εν ανθος· και εις τον αλλον κλαδον τρεις λεκαναι αμυγδαλοειδεις, εις κομβος και εν ανθος· και εις κομβος και εν ανθος· και εις κομβος και εν ανθος. 34 Και θελουσιν εισθαι εις κομβος υπο τους δυο κλαδους εξ αυτης, και εις κομβος υπο τους δυο κλαδους εξ αυτης, και εις κομβος υπο τους δυο κλαδους εξ αυτης, και εις κομβος υπο τους δυο κλαδους εξ αυτης, και εις κομβος υπο τους δυο κλαδους εξ αυτης, και εις κομβος υπο τους δυο κλαδους εξ αυτης.
Chapter 26

1 Καὶ θελεῖς καὶ τὴν σκηνήν, δεκα παραπετασμάτα εκ βυσσοῦ κεκλωμένης καὶ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ, με χερουβίμ εντεχνοῦς ενειργασμένα θελεῖς καὶ τα αυτὰ. 2 Τὸ μῆκος τοῦ ενὸς παραπετασμάτος εἰκοσικλών πηχῶν, καὶ τὸ πλάτος τοῦ ενὸς παραπετασμάτος τεσσάρων πηχῶν, παντὰ τὰ παραπετασμάτα τοῦ αυτοῦ μετρῶν. 3 Τὰ πεντέ παραπετασμάτα τοῦ αυτοῦ συναπτοῦν χερουβίμ εντεχνοῦς, καὶ τὰ ἄλλα πεντέ παραπετασμάτα θελοῦσιν συναπτοῦσθαι τὸ εν μὲτα τοῦ ἀλλοῦ, καὶ τὰ ἄλλα πεντέ παραπετασμάτα θελοῦσιν συναπτοῦσθαι τὸ εν μὲτα τοῦ ἀλλοῦ. 4 Καὶ θελεῖς καὶ τὴν θηλυκωτηρίαν κυανῆν ἐπὶ τῆς ακρας τοῦ πρώτου παραπετασμάτου, κατὰ τὸ πλαγίον οὗ γίνεται ἡ ἐνωσις, καὶ κατὰ τὸν οπίσους ἐπὶ τῆς τελευταίας θηλυκωτηρίας τοῦ δευτέρου, οὗ γίνεται ἡ ἐνωσις. 5 Δεκαπεντακόσια ἑδρώματα, καὶ τὰ ἄλλα δεκαπεντακόσια ἑδρώματα, ἀντικρούσι τὰ θηλυκωτηρία πρὸς ἀλλήλα. 6 Καὶ θελεῖς καὶ τὰ πεντέ παραπετασμάτα συναπτοῦσθαι τὸ εν μὲτα τοῦ αὐτοῦ, καὶ τὰ ἄλλα πεντέ παραπετασμάτα συναπτοῦσθαι τὸ ἐν μὲτα τοῦ ἀλλοῦ. 7 Καὶ τὸ μήκος τοῦ ενὸς παραπετασμάτου ἑδρῶν οὐκ ἀλλὰ τῶν ἑξακόσιων πηχῶν, καὶ τὸ πλάτος τοῦ ενὸς παραπετασμάτου τεσσάρων πηχῶν. 8 Καὶ τὰ πεντέ παραπετασμάτα κυανα εἰς τὴν ακραν τοῦ πρώτου παραπετασμάτου, καὶ ἠμισά τῶν ἑξακόσιων πηχῶν, ἀντικρούσι τὰ θηλυκωτηρία πρὸς ἀλλήλα. 9 Καὶ θελεῖς καὶ τὰ πεντέ παραπετασμάτα θηλυκωτηρία ἐξ ἑκατόν εἰς τὸ εν παραπετασμάτῳ, καὶ τὰ ἄλλα πεντέ παραπετασμάτα θηλυκωτηρία ἐξ ἑκατόν εἰς τὴν ακραν τοῦ παραπετασμάτου, ἐνυπερήφανον τὰ θηλυκωτηρία πρὸς ἀλλήλα. 10 Καὶ θελεῖς καὶ συναψεῖ τὰ πεντέ παραπετασμάτα συναπτοῦσθαι τὸ εν μὲτα τοῦ αὐτοῦ, καὶ τὰ ἄλλα πεντέ παραπετασμάτα συναπτοῦσθαι τὸ εν μὲτα τοῦ ἀλλοῦ. 11 Θελεῖς καὶ τὰς πεντέ παραπετασμάτας χαλκίνας, καὶ θελεῖς εἰμβάλεῖ τὰς πεντέ παραπετασμάτας εἰς τὰ θηλυκωτηρία, καὶ θελεῖς εἰμβάλεῖ τὰς σκηνὰς τοῦ ἀλλοῦ εἰς τὸ ἄλλο, καὶ θελεῖς καὶ πεντέπεντα περονάς χρυσὰς, καὶ θελεῖς συναψεῖ τὰ παραπετασμάτα πρὸς ἀλλήλα καὶ τὰς σκηνὰς, καὶ θελεῖς καὶ τὸ κατὰ τὴν ἐνωσιν τὸ εἰκοσικτῶν πηχῶν, καὶ τὸ πλάτος τοῦ εἰκοσικτῶν πηχῶν. 12 Καὶ θελεῖς καὶ συναψεῖ τὰς σκηνὰς εἰς τὸν οπίσθεν τῶν παραπετασμάτων. 13 Καὶ θελεῖς καὶ συναψεῖ τὰς σκηνὰς εἰς τὸν πρὸς τὸν βορράν, καὶ θελεῖς καὶ συναψεῖ τὰς σκηνὰς εἰς τὸν πρὸς τὸν νότον.
κερατα αυτου επι των τεσσαρων γωνιων αυτου· τα κερατα αυτου θελουσιν εισθαι εκ του αυτου και θελεις περικαλυψει αυτο με χαλκον.

2. Και θελεις θεσει αυτην υπο την περιοχην του θυσιαστηριου κατωθεν, ωστε το δικτυον να ηναι μεχρι του μεσου του θυσιαστηριου.

3. Και θελεις καμει μοχλους δια το θυσιαστηριον, μοχλους εκ ξυλου σιττιμ, και θελεις περικαλυψει αυτους με χαλκον· και οι μοχλοι τας σανιδας του αλλου μερους της σκηνης δια το πλαγιον το προς δυσμας. 26. Και θελεις καμει μοχλους εκ ξυλου σιττιμ· πεντε δια τας σανιδας του ενος μερους της σκηνης, και πεντε μοχλους εκ της κιβωτου του μαρτυριου· και το καταπετασμα θελει καμει εις εσας χωρισμα μεταξυ του αγιου και του αγιου των αγιων.

Chapter 27

1. Και θελεις καμει θυσιαστηριον εκ ξυλου σιττιμ, πεντε πηχων το μηκος και πεντε πηχων το πλατος· τετραγωνον θελει εισθαι το θυσιαστηριον· και το υψος αυτου τριων πηχων· 2. και θελεις καμει τα κερατα αυτου επι των τεσσαρων γωνιων αυτου· τα κερατα αυτου θελουσιν εισθαι εκ του αυτου και θελεις περικαλυψει αυτο με χαλκον· 3. Και θελεις καμει τους στακτοδοχους λεβητας αυτου και τα πτυαρια αυτου και τας λεκανας αυτου και τας κρεαγρας αυτου και τα πυροδοχα αυτου· χαλκινα θελεις καμει παντα τα σκευη αυτου· 4. Και θελεις θεσει την τραπεζαν εξωθεν του καταπετασματος, και την λυχνιαν αντικρυ της τραπεζης προς το νοτιον μερος της σκηνης· την δε τραπεζαν θελεις θεσει προς το βορειον μερος.

5. Και θελεις θεσει την τραπεζαν εξωθεν του καταπετασματος και την λυχνιαν αντικρυ της τραπεζης προς το νοτιον μερος της σκηνης· 6. Και θελεις καμει μοχλους εκ ξυλου σιττιμ, και θελεις περικαλυψει αυτους με χαλκον· 7. και οι μοχλοι...
θέλουσι τεθή εντος των κρικών και θέλουσι εισθαι οι μοχλοί επί των δυο πλευρῶν του θυσιαστηρίου, δια να βασταζωσιν αυτό. Ὠκολον σανιδωτὸν θέλω μετὰ τοῦ νοτίου μερος κατὰ μήκος εἰσθαί τὰς σκέψεις· αὐτὸς θέλουσι εἰσθαί παραπετασμάτα διὰ τὴν αὐλὴν εἰς βυσσὸν κεκλωσμένης, τὸ μήκος εκατον πηχῶν διὰ τὸ εν πλευρῶν. Ὡκολον οἱ εἰκοσὶ στυλοί αὐτῆς καὶ τὰ εἰκοσὶ υποβασία τούτων θέλουσιν εισθαί χαλκῖνα· τὰς αγκίστρας αὐτῶν αἰρεῖται μυχαῖοι· καὶ θέλουσιν εἰσθαί παραπετασμάτα πεντήκοντα πηχῶν· στυλοί αὐτῶν δέκα καὶ υποβασία αὐτῶν δέκα. Καὶ τὸ μήκος τῆς αὐλῆς κατὰ τὸ δυτικὸν πλευρὸν θέλουσιν εισθαί τὰς σκέψεις· απὸ τὸ νοτιὸν μερός πρὸς μεσαίαν θέλουσιν εισθαί παραπετασμάτα διὰ τὴν αὐλήν εἰς βυσσὸν κεκλωσμένης, τὸ μήκος εκατον πηχῶν διὰ τὸ εν πλευρῶν. Ὡκολον οἱ εἰκοσὶ στυλοί αὐτῆς καὶ τὰ εἰκοσὶ υποβασία τούτων θέλουσιν καὶ θέλουσιν εἰσθαί αὐτῶν ῥυγιμα. Ὡκολον οἱ εἰκοσὶ στυλοί αὐτῶν καὶ τὰ εἰκοσὶ υποβασία τούτων θέλουσιν καὶ θέλουσιν εἰσθαί αὐτῶν ῥυγιμα. Καὶ οἱ εἰκοσὶ στυλοί αὐτῶν καὶ τὰ εἰκοσὶ υποβασία τούτων θέλουσιν καὶ θέλουσιν εἰσθαί αὐτῶν ῥυγιμα. Καὶ οἱ εἰκοσὶ στυλοί αὐτῶν καὶ τὰ εἰκοσὶ υποβασία τούτων θέλουσιν καὶ θέλουσιν εἰσθαί αὐτῶν ῥυγιμα. Καὶ οἱ εἰκοσὶ στυλοί αὐτῶν καὶ τὰ εἰκοσὶ υποβασία τούτων θέλουσιν καὶ θέλουσιν εἰσθαί αὐτῶν ῥυγιμα. Καὶ οἱ εἰκοσὶ στυλοί αὐτῶν καὶ τὰ εἰκοσὶ υποβασία τούτων θέλουσιν καὶ θέλουσιν εἰσθαί αὐτῶν ῥυγιμα. Καὶ οἱ εἰκοσὶ στυλοί αὐτῶν καὶ τὰ εἰκοσὶ υποβασία τούτων θέλουσιν καὶ θέλουσιν εἰσθαί αὐτῶν ῥυγιμα. Καὶ οἱ εἰκοσὶ στυλοί αὐτῶν καὶ τὰ εἰκοσὶ υποβασία τούτων θέλουσιν καὶ θέλουσιν εἰσθαί αὐτῶν ῥυγιμα. Καὶ οἱ εἰκοσὶ στυλοί αὐτῶν καὶ τὰ εἰκοσὶ υποβασία τούτων θέλουσιν καὶ θέλουσιν εἰσθαί αὐτῶν ῥυγιμα. Καὶ οἱ εἰκοσὶ στυλοί αὐτῶν καὶ τὰ εἰκοσὶ υποβασία τούτων θέλουσιν καὶ θέλουσιν εἰσθαί αὐτῶν ῥυγιμα. Καὶ οἱ εἰκοσὶ στυλοί αὐτῶν καὶ τὰ εἰκοσὶ υποβασία τούτων θέλουσιν καὶ θέλουσιν εἰσθαί αὐτῶν ῥυγιμα. Καὶ οἱ εἰκοσὶ στυλοί αὐτῶν καὶ τὰ εἰκοσὶ υποβασία τούτων θέλουσιν καὶ θέλουσιν εἰσθαί αὐτῶν ῥυγιμα. Καὶ οἱ εἰκοσὶ στυλοί αὐτῶν καὶ τὰ εἰκοσὶ υποβασία τούτων θέλουσιν καὶ θέλουσιν εἰσθαί αὐτῶν ῥυγιμα. Καὶ οἱ εἰκοσὶ στυλοί αὐτῶν καὶ τὰ εἰκοσὶ υποβασία τούτων θέλουσιν καὶ θέλουσιν εἰσθαί αὐτῶν ῥυγιμα. Καὶ οἱ εἰκοσὶ στυλοί αὐτῶν καὶ τὰ εἰκοσὶ υποβασία τούτων θέλουσιν καὶ θέλουσιν εἰσθαί αὐτῶν ῥυγιμα. Καὶ οἱ εἰκοσὶ στυλοί αὐτῶν καὶ τὰ εἰκοσὶ υποβασία τούτων θέλουσιν καὶ θέλουσιν εἰσθαί αὐτῶν ῥυγιμα.
λαβει το χρυσιον και το κυανουν και το πορφυρουν και το κοκκινον και την βυσσον. 6 Και θελουσι καμει το εφοδ εκ χρυσιου, εκ κυανου και πορφυρου, εκ κοκκινου και βυσσου κεκλωσμενης, εντεχνου εργασιας: 7 θελει εχει τας δυο επωμιδας αυτου συναπτας κατα τα δυο ακρα αυτου, ωστε να συναπτωνται. 8 Και η κεντητη ζωνη του εφοδ, η επ' αυτου, θελει εισθαι εκ του αυτου, κατα την εργασιαν αυτου: εκ χρυσιου, εκ κυανου και πορφυρου και κοκκινου και βυσσου κεκλωσμενης. 9 Και θελεις λαβει δυο ονυχιτας λιθους, και θελεις εγχαραξει επ' αυτους τα ονοματα των υιων Ισραηλ· 10 εξ εκ των ονοματων αυτων επι του ενος λιθου και τα λοιπα εξ ονοματα επι του αλλου λιθου, κατα τας γενεσεις αυτων· 11 με εργασιαν λιθουμενον κατα την γλυφην της σφραγιδος, θελεις εγχαραξει τους δυο λιθους με τα ονοματα των υιων Ισραηλ· εξ εκ των ονοματων αυτων επι του ενος λιθου και τα λοιπα εξ ονοματα επι του αλλου λιθου. 12 Και θελεις καμει το περιστηθιον της κρισεως εντεχνου εργασιας· κατα την εργασιαν του εφοδ θελεις καμει αυτο· εκ χρυσιου, κυανου και πορφυρου και κοκκινου και βυσσου κεκλωσμενης θελεις καμει αυτο· τετραγωνον θελει εισθαι διπλουν· μιας σπιθαμης το μηκος αυτου και μιας σπιθαμης το πλατος αυτου. 13 Και θελεις καμει δυο αλυσεις εκ καθαρου χρυσιου επι των ακρων· εργασιαν πλεκτην θελεις καμει αυτας, και θελεις συναψει τας πλεκτας αλυσεις με τους οικισκους. 14 Και θελεις καμει οικισκους χρυσους· 15 και δυο αλυσεις εκ καθαρου χρυσιου επι των ακρων· εργασιαν πλεκτην θελεις καμει αυτας, και θελεις συναψει τας πλεκτας αλυσεις με τους οικισκους. 16 Και θελεις καμει το περιστηθιον της κρισεως εντεχνου εργασιας· κατα την εργασιαν του εφοδ θελεις καμει αυτο· εκ χρυσιου, κυανου, και πορφυρου και κοκκινου και βυσσου κεκλωσμενης θελεις καμει αυτο· τετραγωνον θελει εισθαι διπλουν· μιας σπιθαμης το μηκος αυτου και μιας σπιθαμης το πλατος αυτου. 17 Και θελεις εναρμοσει εις αυτο λιθους, τεσσαρας σειρας λιθων· σειρα σαρδιου, τοπαζιου και σμαραγδου θελει εισθαι πρωτη σειρα· και η δευτερα σειρα, ανθραξ, σαπφειρος και αδαμας· και η τριτη σειρα, λιγυριον, αχατης και αμεθυστος· και η τεταρτη σειρα, βηρυλλιον και ονυξ και ιασπις· ενηρμοσμενοι θελουσιν εισθαι εις τους χρυσους οικισκους αυτων· 18 και οι λιθοι θελουσιν εισθαι με τα ονοματα των υιων Ισραηλ, δωδεκα, κατα τα ονοματα αυτων, κατα την γλυφην της σφραγιδος· εκαστος με το ονομα αυτου θελουσιν εισθαι κατα τας δωδεκα φυλας. 19 Και θελουσι δενει το περιστηθιον δια των κρικων αυτου εις τους κρικους του εφοδ με ταινιαν εκ κυανου, δια να ηναι ανωθεν της κεντητης ζωνης του εφοδ και δια να μη ηναι το περιστηθιον κεχωρισμενον απο του εφοδ.
και ο Ααρων θελει βασταζει την κρισιν των υιων Ισραηλ επι της καρδιας αυτου ενωπιον του Κυριου διαπαντος. 31 Και θελεις ημεις καμει τον ποδηρη του εφοδ ολον εκ κυανου. 32 Και θελεις εισθαι εις την κορυφη αυτου ανοιγμα κατα το μεσον αυτου· θελεις εισθαι εις την κορυφην αυτου ανοιγμα κατα το μεσον αυτου. 33 Και θελεις καμει επι των κρασπεδων αυτου ροδια εκ κυανου και χρυσου, χρυσουν κωδωνας και ροδια εκ κυανου και πορφυρου και κοκκινου επι των κρασπεδων αυτου κυκλω. 34 Και θελεις εισθαι επι των κρασπεδων αυτου ροδια εκ κυανου και πορφυρου και κοκκινου επι των κρασπεδων αυτου κυκλω. 35 Και θελεις καμει τον Ααρων δια να λειτουργη· και θελεις εισθαι εις το αγιον ενωπιον του Κυριου και ο ηχος αυτου θελει εισθαι ακουστος, οταν εισερχηται εις το αγιον ενωπιον του Κυριου και οταν εξερχηται. 36 Και θελεις καμει μετωπου του Ααρων δια να σηκονη ο Ααρων την ανομιαν των αγιων πραγματων, τα οποια οι υιοι του Ισραηλ θελουσιν αγιαζει εις πασας αυτων τας αγιας προσφορας. 37 Και θελεις εισθαι επι του μετωπου του Ααρων, δια να ηναι επι της μιτρας· εις το εμπροσθεν μερος της μιτρας θελει εισθαι. 38 Και θελεις εισθαι επι του μετωπου του Ααρων, δια να σηκονη ο Ααρων την ανομιαν των αγιων πραγματων, τα οποια οι υιοι του Ισραηλ θελουσιν αγιαζει εις πασας αυτων τας αγιας προσφορας. 39 Και θελεις υφανει τον χιτωνα εκ βυσσου και θελεις καμει μιτραν εκ βυσσου και θελεις καμει ζωνην εργασιας κεντητου. 40 Και δια τους υιους του Ααρων θελεις καμει χιτωνας και θελεις καμει δι' αυτους ζωνας και μιτριδια θελεις καμει δι' αυτους προς δοξαν και τιμην. 41 Και θελεις ενδυσει αυτα τον Ααρων τον αδελφον σου και τους υιους αυτου μετ' αυτου, και θελεις χρισει αυτους και θελεις καθιερωσει αυτους και αγιασει αυτους, δια να ιερατευωσιν εις εμε. 42 Και θελεις καμει εις αυτους λινα περισκελη, δια να σκεπαζωσι την γυμνωσιν της σαρκος αυτων· απο της οσφυος μεχρι των μηρων θελουσι φθανει. 43 Και θελουσιν εισθαι επι του Ααρων και επι των υιων αυτου, οταν εισερχωνται εις τη σκηνην του μαρτυριου η οταν πλησιαζωσιν εις το θυσιαστηριον δια να λειτουργησωσιν εις το αγιον, δια να μη φερωσιν εφ' εαυτους ανομιαν και αποθανωσι τουτο· θελει εισθαι νομος παντοτεινος εις αυτον και εις το σπερμα αυτου μετ' αυτον.

Chapter 29

1 Και τουτο ειναι το πραγμα, το οποιον θελεις καμει εις αυτους δια να αγιασης αυτους, ωστε να ιερατευωσιν εις εμε. Λαβε εν μοσχαριον βοος και δυο κριους αμωμους, 2 και αξιομον αρτον και πηττας αξιομους εξυμωμενας με ελαιον και λαγανα αξιμα εκ σεμιδαλεως σιτου θελεις καμει αυτα. 3 Και θελεις βαλει αυτα εις κανιστρον και θελεις φερει αυτα εν τω κανιστρω μετα του μοσχαριου και των δυο κριων. 4 Και τον Ααρων και τους υιους αυτου θελεις προσαγαγει εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου και θελεις λουσει αυτους εν υδατι. 5 Και θελεις λαβει τας στολας και θελεις ενδυσει τον Ααρων τον χιτωνα και τον ποδηρη του εφοδ και το εφοδ και το κεντητην με την κεντητην ζωνην του εφοδ. 6 Και θελεις λαβει την μιτραν επι την κεφαλην αυτου και θελεις βαλει το αγιον διαδημα επι την μιτραν. 7 Και θελεις λαβει το ελαιον του χρισματος και θελεις χυσει εξ αυτου επι την κεφαλην αυτου και θελεις
κρίει αυτόν. 9 Και θελείς προσαγάγει τους υιούς αυτού και ενδυσεί αυτούς χιτώνας· 10 Και θελείς προσαγάγει το μοσχαριόν εμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου, και ο Ααρών και οι υιοί αυτού θέλουσιν επιθεσεί τις χείρες αυτών επί την κεφαλήν του μοσχαρίου· και θελείς σφαξεί το μοσχαρίον ενώπιον Κυρίου παρά την θυράν της σκηνής του μαρτυρίου. 11 Και θελείς ζωσεί αυτούς με ζώνες, τον Ααρών και τους υιούς αυτού, και θελείς περιθεσεί εις αυτούς μιτρίδα, και η ιερατεία θελεί εισθαι εις αυτούς κατά νομόν πάντοτειν· και θελείς καθιερώσει τον Ααρών και τους υιούς αυτού. 12 Και θελείς προσαγάγει το μοσχαριόν εμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου, και ο Ααρών και οι υιοί αυτού θέλουσιν επιθεσεί τις χείρες αυτών επί την κεφαλήν του μοσχαρίου, και θελείς σφαξεί το μοσχαρίον ενώπιον Κυρίου παρά την θυράν της σκηνής του μαρτυρίου. 13 Και θελείς λαβεί ολον το στεαρ το περικαλυπτόν τα εντοσθιά και τον επάνω λόβον του ηπατος και τους δύο νεφρούς και το στεαρ το επ’ αυτων και θελείς καυσεί αυτα επι του θυσιαστήριου. 14 Το δε κρεας του μοσχαρίου και το δέρμα αυτου και την κοπρον αυτου θελείς καυσει εν πυρί εξω του στρατοπεδού· τούτο είναι θυσία περί αμαρτίας. 15 Και τον κριον τον ενα θελείς λαβεί, και θελουσιν επιθεσεί ο Ααρών και οι υιοί αυτού τις χείρες αυτών επί την κεφαλήν του κριού· 16 και θελείς σφαξεί τον κριον και θελείς λαβεί το αίμα αυτου και ραντισεί επι το θυσιαστήριον κυκλω· και θελείς διαμελισεί τον κριον εις τμήματα και θελείς πλυνει τα εντοσθιά αυτου και τους ποδας αυτου, και βαλει αυτα μετα των τμημάτων αυτου και μετα της κεφαλής αυτου· και θελείς καυσει ολον τον κριον επι του θυσιαστήριου· τούτο είναι ολοκαυτώμα εις τον Κυριον· είναι οσμή ευωδίας, θυσία γίνομενη δια πυρος εις τον Κυριον. 17 Και θελείς λαβεί τον δευτερον κριον και θελουσιν επιθεσεί αυτων τις χείρες αυτών επί την κεφαλήν του κριού· 18 τοτε θελείς σφαξεί τον κριον και θελείς λαβεί εκ του αίματος αυτου και θεσει επι τον λόβον του δεξιου ωτιου του Ααρών, και επι τον λόβον του δεξιου ωτιου των υιων αυτου, και επι τον αντιχειρα της δεξιας χειρος αυτου, και θελείς ραντισει το αίμα επι το θυσιαστήριον. 19 και θελείς λαβεί τον δευτερον κριον και θελείς επιθεσει τα παντα εις τις χειρας αυτων και επι τας στολας αυτου και επι τις στολας των υιων αυτου· και θελει εισθαι μεριδιον σου. 20 και θελείς αγιασει το στηθος της κινητης προσφορας και τον βραχιονα της προσφορας της υψωσεως, ητις εκινηθη και ητις υψωθη, εκ του κριου της καθιερωσεως, εξ εκεινου οστις ειναι δια τον Ααρων, και εξ εκεινου οστις ειναι δια τους υιους τους υιους αυτου· και θελείς λαβεί εκ τον ελαιον του χρισματος, και θελείς ραντισει το αιμα επι τον Ααρων, και επι τις στολας αυτου και επι τας στολας των υιων αυτου μετ’ αυτου· και θελεις ραντισει τον λοβον του δεξιου ωτιου του Ααρών και επι τον λοβον του δεξιου ωτιου των υιων αυτου, και επι τον αντιχειρα της δεξιας χειρος αυτου, και επι τον μεγαλον δακτυλον του δεξιου ποδος αυτου, και θελεις ραντισει το αιμα επι το θυσιαστήριον κυκλω.
αυτον· 28 και θελει εισθαι του Ααρων και των υιων αυτου κατα νομον παντοτεινον παρα των υιων
Ισραηλ· διοτι ειναι προσφορα υψωσεως· και θελει εισθαι προσφορα υψωσεως παρα των υιων
Ισραηλ εκ των ειρηνικων θυσιων αυτων, η υψουμενε προσφορα αυτων προς τον Κυριον. 29 και
η αγια στολη του Ααρων θελει εισθαι των υιων αυτου μετ’ αυτων, δια να χρισθουσιν εν αυτη και
να καθιερωθωσιν εν αυτη. 30 Επτα εμερας θελει ενδυεσθαι αυτην ο ιερευς, ο αντ’ αυτου εκ των
υιων αυτου, οστις εισερχεται εις την σκηνην του μαρτυριου δια να λειτουργησιν εν τω αγιω. 31 και
θελεις λαβει τον κριον της καθιερωσεως και βρασει το κρεας αυτου εκ των ειρηνικων θυσιων αυτων, η υψουμενη προσφορα αυτων προς τον Κυριον.

Chapter 30

1 Και θελεις καμει θυσιαστηριον δια να θυμιαζης θυμιαμα· εκ ξυλου σιττιμ θελεις καμει αυτο.
2 μιας πηχης το μηκος αυτου και μιας πηχης το πλατος αυτου τετραγωνον θελει εισθαι και δυο
πηχων το υψον επειδη τα κερατα αυτου εκ του αυτου. 3 Και θελεις περικαλυψει αυτο με χρυσιον

106
καθαρον, την κορυφην αυτου και τα πλαγια αυτου κυκλω και τα κερατα αυτου και θελεις καμει εις αυτο στεφανην χρυσην κυκλω. 4Και δυο χρυσους κρικους θελεις καμει εις αυτο υπο την στεφανην αυτου· πλησιον των δυο γωνιων αυτου επι τα δυο πλαγια αυτου θελεις καμει αυτους, και θελουσιν εισθαι θηκαι των μοχλων, ωστε να βασταζωσιν αυτο δι' αυτων. 5Και θελεις καμει τους μοχλους εκ ξυλου σιτιμ, και θελεις περικαλυψει αυτους με χρυσιον. 6Και θελεις βαλει αυτο απεναντι του καταπετασματος του ενωπιον της κιβωτου του μαρτυριου, αντικρυ του ιλαστηριου του επι του μαρτυριου, οπου θελω εμφανιζεσθαι εις σε. 7Και θελεις εκ ξυλου σιτιμ, και θελεις περικαλυψει αυτους με χρυσιον. 8Και θελεις βαλει αυτο απεναντι του καταπετασματος του ενωπιον της κιβωτου του μαρτυριου, αντικρυ του ιλαστηριου του επι του μαρτυριου, οπου θελω εμφανιζεσθαι εις σε. 9Και θελεις εκ ξυλου σιτιμ, και θελεις περικαλυψει αυτους με χρυσιον. 10Και θελεις βαλει αυτο απεναντι του καταπετασματος του ενωπιον της κιβωτου του μαρτυριου, αντικρυ του ιλαστηριου του επι του μαρτυριου, οπου θελω εμφανιζεσθαι εις σε. 11Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, Οταν λαμβανης το κεφαλαιον των υιων Ισραηλ κατα την απαριθμησιν αυτων, τοτε θελουσι δωσει πας ανθρωπος λυτρον δια την ψυχην αυτου προς τον Κυριον, οταν απαριθμης αυτους, δια να μη επελθη πληγη επ' αυτους, οταν απαριθμης αυτους. 12Τουτο θελουσι διδει πας οστις περνα εις την απαριθμησιν, ημισυ του σικλου κατα τον σικλον του αγιου· ο σικλος ειναι εικοσι γερα· ημισυ του σικλου θελει εισθαι η προσφορα του Κυριου. 13Πας οστις περνα εις την απαριθμησιν, απο εικοσι ετων ηλικιας και επανω, θελει δωσει προσφοραν εις τον Κυριον. 14Ο πλουσιος δεν θελει δωσει πλειοτερον, και ο πτωχος δεν θελει δωσει ολιγωτερον ημισεος σικλου, οταν διδωσι την προσφοραν εις τον Κυριον δια να καμωσιν εξιλεωσιν υπερ των ψυχων υμων. 15Και θελεις λαβει το αργυριον της εξιλεωσεως παρα των υιων Ισραηλ, και θελεις μεταχειρισθη αυτο εις την υπηρεσιαν της σκηνης του μαρτυριου, και θελει εισθαι εις τους υιους Ισραηλ εις μνημοσυνον ενωπιον του Κυριου, δια να γεινη εξιλεωσις υπερ των ψυχων υμων.
του μάρτυριον και την κιβωτόν του μάρτυριον, και την λυχνιάν και τα σκεύη αυτής και την τραπέζαν και πάντα τα σκεύη αυτής και το θυσιαστήριον του θυμιαμάτος, και το χρύσον του μάρτυριον του ολοκαυτώματος μετά παντών των σκευών αυτού και τον νιπτήρα και την βάσην αυτού. Και θέλεις αγιάσει αυτά, διά να ηνίαν αγιωτάτα· παν το εγγίζον αυτά θέλει εἰσθαί αγιόν. Και τον Ααρών και τους υιούς αυτού θέλεις χριστεί και θέλεις αγιάσει αυτούς, διά να ιερατεύον αὐτός· και τον Ααρών και τους υιούς αυτού θέλεις χρισεί και θέλεις αγιάσει αυτούς, διά να ιερατεύουσιν εἰς εμε. Και θέλεις καμεί το θυσιαστήριον εἰς τον θυμιαμάτων μετά πάνω των σκευών αυτού και τον νιπτήρα και την βάσην αυτού και τας στολάς τας λειτουργικας, και τας ιερας στολάς του Ααρών του ιερεως και τας στολας των υιων αυτου, δια να ιερατευουσι, και το χριστηριον ελαιον, και το ευωδες θυμιαμα δια το αγιον· κατα παντα οσα προσεταξα εις αυτον θελει.
εργασιαν εν αυτω, η ψυχη εκεινη θελει εξολοθρευθη εκ μεσου του λαου αυτης. 15Εξ ημερας θελει γινεσθαι εργασια· εν δε τη εβδομη ημερα σαββατον θελει εισαι, αναπαυσις αγια εις τον Κυριον· και οσις καμη εργασιαν εν τη ημερα του σαββατου θελει εξαπαντος θανατωθη. 16Και θελουσι φυλαττει οι ιουι Ισραηλ το σαββατον, δια να εορταζωσιν αυτο εις τας γενεας αυτων εις διαθηκην αιωνιον. 17Τουτο ειναι σημειον μεταξυ εμου και των υιων Ισραηλ διαπαντος· διοτι εις εξ ημερας εποιησεν ο Κυριος τον ουρανον και την γην, εν δε τη εβδομη ημερα κατεπαυσε και ανεπαυθη.

Και θελουσι φυλαττει οι υιοι Ισραηλ το σαββατον, δια να εορταζωσιν αυτο εις τας γενεας αυτων εις διαθηκην αιωνιον.

Chapter 32

1Και ιδων ο λαος οτι εβηραδυνεν ο Μωυσης να καταβη εκ του ορους, συνηχθη ο λαος επι τον Ααρων και ελεγον προς αυτον, Σηκωθητι, καμε εις ημας θεους, οιτινες να προπορευωνται ημων· διοτι ουτος ο Μωυσης, ο ανθρωπος οστις εξηγαγεν ημας εκ γης Αιγυπτου, δεν εξευρομεν τι απεγεινεν αυτος.

2Και ειπε προς αυτους ο Ααρων, Αφαιρεσατε τα χρυσα ενωτια, τα οποια ειναι εις τα ωτα των γυναικων σας, των υιων σας και των θυγατερων σας, και φερετε προς εμε. 3Και αφηρεσε πας ο λαος τα χρυσα ενωτια, τα οποια ησαν εις τα ωτα αυτων, και εφεραν προς τον Ααρων.

4Και λαβων εκ των χειρων αυτων, διεμορφωσεν αυτο με εργαλειον εγχαρακτικον, και εκαμεν αυτο μοσχον χωνευτον· οι δε ειπον, Ουτοι ειναι οι θεοι σου, Ισραηλ, οιτινες σε ανεβιβασαν εκ γης Αιγυπτου.

5Και οτε ειδε τουτο ο Ααρων, ωκοδομησε θυσιαστηριον εμπροσθεν αυτου· και εκηρυξεν ο Ααρων, λεγων, Αυριον ειναι εορτη εις τον Κυριον.

6Και σηκωθεντες ενωρις την επαυριον, προσεφεραν ολοκαυτωματα και εφεραν ειρηνικας προσφορας· και εσηκωθησαν να φαγη και να πιη, και εσηκωθησαν να παιζωσι.

7Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Υπαγε, καταβηθι διοτι ηνομησεν ο λαος σου, τον οποιον εξηγαγες εκ γης Αιγυπτου· εξετραπησαν ταχεως εκ της οδου την οποιαν προσεταξα εις αυτους· εκαμαν εις εαυτους μοσχον χωνευτον και προσεκυνησαν αυτον και εθυσιασαν εις αυτον και ειπον, Ουτοι ειναι οι θεοι σου, Ισραηλ, οιτινες σε ανεβιβασαν εκ γης Αιγυπτου. 8Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, ειδον τον λαον τουτον, και ιδου, ειναι λαος σκληροτραχηλος· 9τωρα λοιπον, αφες με, και θελω εξαφθη η οργη μου εναντιον αυτων και θελω εξολοθρευσει αυτους· και θελω σε καταστησει εθνος μεγα.

10Και ικετευσεν ο Μωυσης Κυριον τον Θεον αυτου και ειπε, Δια τι, Κυριε, εξαπτεται η οργη σου εναντιον του λαου σου, τον οποιον εξηγαγες εκ γης Αιγυπτου και μεγαλης δυναμεως και κραταιας χειρος; επιστρεψον απο της εξαψεως της οργης σου και μεταμεληθητι περι του κακου του προς τον λαον σου. 11Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, ειδον τον λαον τουτον, και ιδου, ειναι λαος σκληροτραχηλος; 12τωρα λοιπον, αφες με, και θελει εξαφθη η οργη μου εναντιον αυτων και θελω εξολοθρευσει αυτους· και θελω σε καταστησει εθνος μεγα.
Και μετεμελήθη ο Κυριός περί του κακού, το οποίον εἶπε να καμή κατά του λαοῦ αὐτοῦ. Ἐπὶ τάς πλάκας γεγραμμέναι εἴς ἀμφοτέρων τῶν μερῶν· εἰς τοῦ ενὸς μέρους καὶ εἰς τοῦ ἀλλοῦ ἡσαν γεγραμμέναι. Καὶ αἱ πλάκαι ἦσαν εργον Θεοῦ καὶ ἡ γραφὴ ἦτο γραφή Θεοῦ εἰκονεχαραγμένη εἰπ' τάς πλάκας.

Καὶ ακούσας ὁ Ἰσραήλ ὁ θορυβὸν τοῦ λαοῦ ἀλαλάζοντος, εἶπε πρὸς τὸν Μωυσῆν, 'Θυμός πολέμου εἶναι εἰς τῷ στρατόπεδῳ.' Ὁ δὲ εἶπε, 'Δὲν εἶναι φωνὴ αλαλάζοντων διὰ νικῆς· φωνήν αἰνοῦν τοὺς ἀκούει.' Καθὼς δὲ ἐπλήσθη εἰς τὸ στρατόπεδον, εἶδε τὸν μοσχὸν καὶ χοροὺς· καὶ ἐξῆφθη οὖς θυμὸς τοῦ Μωυσεὶς, καὶ ἐξῆλθεν εἰς τὸ οἶον ἀνῶν ἐν ὕδωρ καὶ ευτίκευσεν εἰς τῖς ψυχὰς τῶν ἀνδρῶν ἱστομέοντων διὰ τοῦ θυμοῦ τοῦ Κυρίου· ἐπείρας ἐπὶ τὸ μέσον τοῦ ἱεροῦ τοῦ Λευιν.’

Καὶ εἶπεν ὁ Μωυσῆς πρὸς τὸν Ααρών, 'Τί εἶπαν εἰς σέ ο λαός αὐτοῦ, ωστε εἰπεῖς εἰς αὐτούς αμαρτίαν μεγάλην;' Καὶ εἶπεν ὁ Ααρών, 'Ας μὴ εξαπτηταί τὸν θυμὸν Μωσέως μου· σὺ γνώριζες τοῦ λαοῦ, ὅτι ἐνεῖσθαί εἰς τὴν κακίαν· διὸ εἰπον πρὸς ἐμοί, 'Καμε ἐνας θεός· οἰτινες να προπορευομεθαν· διὸς ὁ Μωσῆς, ὁ ἀνθρώπος ὁς ἔκακας ἐνας θεοῦς εἰς τὸν ἒκαθαρίαν· καὶ ἐξῆλθον τοὺς αἱματακτοὺς πρὸς καταισχύνην, μεταξὺ τῶν εχθρῶν αὐτῶν, εἰς τὸ νικῆν τοὺς εὐθεῖαν τοῦ λαοῦ τοῦ Αἰγυπτίου· τότε καθησυχασάτο τὸν θυμὸν τοῦ Κυρίου· καὶ θελεῖ προς τὸν λαόν τοῦ Αἰγυπτίου.'

Κατὰ τοῦ λόγου τοῦ Μωυσεὶς· καὶ ἐπεσαν εἰς ἑαυτούς τοῦ λαοῦ τοῦ ἑκατὸν κατὰ τὴν ἡμέραν περὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ περιποτὰ τρία χίλιαδες ἀνδρῶν. διὸ εἶπεν ο Μωυσῆς πρὸς τὸν λαόν, 'Εξιλεύσεις ἐκ τῆς βιβλίου μου· διὰ τῆς αμαρτίας αὐτῶν· οὐ δὲ μὴ, ἐξελείψεις ἐκ τῆς βιβλίου μου· ὁ Θεός τοῦ Ισραήλ· ἐπεὶ πρὸς τὸν λαόν τοῦ Κυρίου· ισως καμω εἰς τον ναθαναήματον αὐτῶν· τότε εξολοθρεύσετε τον θυμόν τοῦ Ααρών καὶ τὸν θυμόν τοῦ λαοῦ εἰς τον τόπον τοῦ Κυρίου.' ἐπανεσέσατο πρὸς τὸν λαόν κατὰ τὸν λόγον τοῦ Μωυσεὶς· καὶ ἐπεσαν εἰς τον λαόν αὐτοῦ ἑκατὸν κατὰ τὴν ἡμέραν περὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ· καὶ εἶπεν, 'Ας καθήσετε εἰς τον Θεόν αὐτῶν· τότε ἐξολοθρεύσετε καὶ ἐξελείψετε τον θυμὸν αὐτῶν· τότε ἐξολοθρεύσετε τον θυμὸν αὐτῶν καὶ τὸν θυμὸν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.
Chapter 33

1 Καὶ εἶπεν Κύριος πρὸς τὸν Μωυσῆν, Ὑπαγε, ἀναβῇ εντευθὲν σὺ καὶ οἱ λαὸς τοῦ τοιοῦτον εξῆγαγες εἰς τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου, εἰς τὴν γῆν τὴν ὦμοσα πρὸς τὸν Ἀβραὰμ, πρὸς τὸν Ἰσαὰκ καὶ πρὸς τὸν Ἰακὼβ, λέγων, Ἐγὼ τῷ σπέρματί σου δώσω αὐτήν· 2 καὶ θέλω ἀποστείλῃ αγγέλον εμπρόσθεν σου καὶ θέλω εκδιωξῆτε τὸν Χαναναῖον, τὸν Ἀμορραιὸν καὶ τὸν Χετταιὸν καὶ τὸν Φερεζεῖον τὸν Εὐαιὸν καὶ τὸν Ιεβουσαῖον. 3 Εἰς τὴν γῆν ρεῖται γάλα καὶ μέλι διὸ ἐγὼ δὲν θέλω ἐν τῷ μεσῷ σου, ἐπεὶ διήσει λαὸς σκληροτραχῆς, διὸ ἐγὼ μὴ σε ἐξολοθρεύσω καθ' οἴκον. 4 Καὶ οτὲ ἤκουσεν ὁ λαὸς τὸν κακὸν λόγον τουτοῦ, κατεπενθήσατο καὶ οὐδεὶς εβαλε τὸν στολισμὸν αὐτοῦ εἰς εαυτὸν. 5 Διότι ο Κύριος εἶπεν πρὸς τὸν Μωυσῆν, Εἰπεν πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, Σε ἔστησαν λαός σκληροτραχῆς· μιᾷ στιγμῇ εἰς τὸ μέσον σου, θελῶ σε ἐξολοθρεύσω· οὖν τώρα ἐκδυθῆτι τοὺς στολισμοὺς σου απὸ σου, διὰ νὰ γνωρίσω τι θελῶ καὶ μει ἐν αὐτῷ. 6 Καὶ ἐξεδυθῆσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ τοὺς στολισμοὺς αὐτῶν πρὸς τὸν Μωυσῆν. 7 Καὶ λαβὼν ὁ Μωυσῆς τὴν σκηνὴν, ἐστήσεν αὐτὴν ἐξω τοῦ στρατοπεδοῦ, μακρὰν τοῦ στρατοπεδοῦ, καὶ ὅνομασεν αὐτὴν Σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, 8 καὶ πᾶς ο ζητόν τὸν Κυρίον ἐξηρχῆτο πρὸς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ἐξω τοῦ στρατοπεδοῦ. 9 Καὶ ὅταν ἐξηρχῆτο ὁ Μωυσῆς πρὸς τὴν σκηνὴν, πᾶσιν οἱ λαῶν ἐσηκονετο καὶ ἵστατο ἑκαστὸς παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς, ἕως ὅτι ἐισῆρχητο εἰς τὴν σκηνήν. 10 Καὶ καθὼς ἐισῆρχητο ὁ Μωυσῆς πρὸς τὴν σκηνήν, κατεβαίνειν ὁ στυλὸς τῆς νεφέλης καὶ ἵστατο ἐπὶ τῶν θυρῶν τῆς σκηνῆς καὶ ἐλαλεῖ ὁ Κύριος μετὰ τοῦ Μωυσεῖ. 11 Καὶ ἐλαλεῖ ὁ Κύριος πρὸς τὸν Μωυσῆν πρὸς προσώπον πρὸς προσώπον, καθὼς λαλεῖ ἀνθρώπος πρὸς τὸν φίλον αὐτοῦ. 12 Καὶ ἐπαιστρέφειν εἰς τὸ στρατοπέδον· ὁ δὲ θεραπῶν αὐτοῦ νεός, Ἰησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ Ναυη, δὲν ἀνείρχεται ἀπὸ τῆς σκηνῆς. 13 Καὶ εἶπεν ὁ Μωυσῆς πρὸς τὸν Κύριον, Ἰδε, σὺ μοι λέγεις, Ἀναγάγε τὸν λαὸν τούτον· καὶ σὺ δὲν με εφανερώσας ποιον θελεῖς αποστείλει μετ' αὐτῶν· καὶ σὺ εἶπας, σε γνωρίζω κατ' οἴκον. 14 Καὶ εἶπεν, Η ἐλευθερία μου θελεῖ ελθεῖ μετὰ σου καὶ θάλας σοὶ δώσει αναπαύσιν. 15 Ὅ δέ εἶπεν πρὸς αὐτὸν, Εἰ μὴν ἐλθῇ μετ' αὐτοῦ ἡ παρουσία μου, μὴ ἀναγάγῃς τοῦ λαοῦ σου εἰς τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου· ἦς δὲ νῦν ἡ μέγιστη ἡμᾶς ἐντευθεν· 16 διὸτι πως θέλεις ναξίαθη τωρά, ὅτι εὐρήκας εἰς εὐρύ ποιον ἐξουσία ἀποστειλεῖ μετ' εὐθύμης καὶ σὺ εἶπας, σὲ γνωρίζω κατ' οἶκον, καὶ ἀναστάμενος προσεκυνεῖ, εἰκοστὸς ἀπὸ τῆς θυρᾶς τῆς σκηνῆς τοῦ λαοῦ τοῦ Κυρίου· καὶ πᾶς ὁ λαὸς σκληροτραχῆς δια να μὴ σε ἐξολοθρεύσω καθ' ὀδόν. 17 Καὶ εἶπεν ὁ Κύριος, Καὶ τούτῳ τῷ πράγματι τοῦ ποιοῦται εἰς τὸν λαὸν τοῦτον, ἡμῖν δὲν θέλει να ἀναπαυσιν ποιεῖ, διὸτι ἐν τῷ μεσῳ τοῦ λαοῦ. 18 Καὶ εἶπε, Δειξον μοι, δεομαι, τὴν δοξήν σου. 19 Διότι θελεῖς, ἐγὼ θελῶ καὶ θελεῖς τοῦτον λαὸν ὁ λαὸς σου να μὴ σέ ἐξολοθρεύσω διὰ τοῦ στρατοπεδοῦ, τοῦ ἐπι προσώπον τῆς γῆς. 20 Καὶ εἰπεν Κύριος πρὸς τὸν Μωυσῆν καὶ τοῦτο το πράγμα τὸ ποιοῦται εἰς τὸν λαὸν τοῦτον, ἐγὼ θελεῖς να ἐξεθητεί, ἐγὼ δὲ θελεῖς να μὴ ἐξεθητεί, ἐγὼ δὲ θελεῖς να ἐξεθητεί, ἐγὼ δὲ θελεῖς να μὴ ἐξεθητεί. 21 Καὶ εἰπεν ο Κύριος, Ἰδον τοῦ λαοῦ να πλησίον μου, καὶ θελεῖς σταθῆ ἐπὶ τῆς πετράς· 22 καὶ οταν η δόξα μου διαβαίνῃ, θελεῖς να μὴ σέ βαλει εἰς.
το σχίσμα της πετρας και θέλω σε σκεφθεί χειρά μου, εφόσον παρελθω, 23 και θέλω σκεφθεί την χειρά μου και θέλεις ιδεί τα οπίσω μου· το δε πρόσωπο μου δεν θέλεις ιδεί.

Chapter 34

1 Και εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωυσῆν, Κοψὸν εἰς σεαυτὸν δύο πλακὰς λιθινὰς καθὼς τὰς πρώτας· καὶ θέλω γράψει εἰς τὰς πλακὰς τοὺς λόγους, οἵτινες ἦσαν εἰς τὰς πρώτας· ὡς πρὶν συνέτριψα. 2 καὶ γίνου ετοίμος τὸ πρῶτον πρὸς τὸ πρῶι, καὶ αναβήσῃ καὶ εἴπῃ εἰς τοὺς πλακάς τοὺς λόγους ὡς ἦσαν εἰς τὰς πρώτας· καὶ σηκώσει τὴν χειρά μου καὶ θέλεις ιδεί τὰς πίσω μου· τὸ δε πρόσωπο μου δεν θέλεις ιδεί.

3 καὶ θέλω γράψει εἰς τὰς πλακὰς τοὺς λόγους τοὺς οἵτινες ἦσαν εἰς τὰς πρώτας· καὶ κατεβῇ ο Κύριος εἰς τὸ πρῶι, καὶ ἐλαβεν εἰς τὰς χειρὰς αὐτοῦ τὰς δύο πλακὰς τὰς λιθινὰς. 4 καὶ κατεβη ο Κύριος εἰς τὸ νεφέλη καὶ εστάθη μετ' αὐτοῦ. 5 καὶ ἔκηρυξε τὸ ὄνομα τοῦ Κύριου. 6 καὶ παρῆλθε Κύριος εἰς τὸ πρῶι καὶ ἔκηρυξε, Κύριος, Κύριος ὁ Θεός, οἰκτιρμών καὶ ελεημών, μακροθυμῶν καὶ πολὺ ελεοῦς, ἀληθινός, 7 φυλάττων ελεος εἰς χιλιάδας, συγχωρῶν ανομίαν καὶ παραβάσιν καὶ αμαρτίαν καὶ οὐδολώς αθώοντον τὸν ἐνοχὸν· ανταποδίδων τὴν ανομίαν τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα καὶ επὶ τὰ τέκνα τῶν τεκνῶν, ἐως τὴν τρίτην καὶ τετάρτην γενεάν. 8 καὶ εἰσῆλθον ο Μωυσῆς καὶ κυψάς εἰς τὴν γῆν, προσεκυνήσας· 9 καὶ εἶπεν, Εάν τώρα εὑρέθη χάριν ἐνώπιον σοῦ, Κύριε, ἀς ἐλθῆ, δειομάς, ὁ Κύριος μου ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν· διότι ο λαὸς ἡταν σκληρότραχος· καὶ συγχωρήσον τὴν ανομίαν ἡμῶν καὶ τὴν αμαρτίαν ἡμῶν καὶ λαβέ ἡμᾶς εἰς κληρονομιαν σοῦ. 10 καὶ εἶπεν, Ιδοὺ, εγὼ καὶ καμνώ διάθηκην· εμπρόσθεν πάντων τῶν λαῶν σου θέλω καὶ ναοτομάθηκαν καὶ καμεί θαυμάσια, ὡς ἦνε εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐν οὐδεν ἐθνῷ· καὶ πᾶς ὁ λαὸς, εἰς τοῦ ὅποιον ἦσαν, ἔτες ἐν τῷ μεσῷ ημῶν· διότι ο λαὸς, ἐμπρόσθεν τῶν λαῶν σου, θέλω να θαυμάση, καὶ πᾶς να εἴη, καὶ καμεί θαυμάσια· καὶ πᾶς ὁ λαὸς, εἰς τοῦ ὅποιον ἦσαν, ἐτες· 11 Επηκεν ο Μωυσῆς καὶ κυψάς εἰς τὴν γῆν, προσεκυνήσας· 12 καὶ εἶπεν, Εάν τώρα εὑρέθη χάριν ἐνώπιον σοῦ, Κύριε, ἀς ἐλθῆ, δειομάς, ὁ Κύριος μου ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν· διότι ο λαὸς, ἐμπρόσθεν τῶν λαῶν σου, θέλω να θαυμάση, καὶ πᾶς να εἴη, καὶ καμεί θαυμάσια· καὶ πᾶς ὁ λαὸς, εἰς τοῦ ὅποιον ἦσαν, ἐτες· 13 καὶ πᾶς ὁ λαὸς, εἰς τοῦ ὅποιον ἦσαν, ἐτες· 14 καὶ πᾶς ὁ λαὸς, εἰς τοῦ ὅποιον ἦσαν, ἐτες· 15 και πᾶς ὁ λαὸς, εἰς τοῦ ὅποιον ἦσαν, ἐτες· 16 καὶ πᾶς ὁ λαὸς, εἰς τοῦ ὅποιον ἦσαν, ἐτες· 17 καὶ πᾶς ὁ λαὸς, εἰς τοῦ ὅποιον ἦσαν, ἐτες· 18 καὶ πᾶς ὁ λαὸς, εἰς τοῦ ὅποιον ἦσαν, ἐτες.
των κτηνών σου, εἰτε βοῦς εἰτε πρόβατον. 2ο) Τὸ δὲ πρωτότοκον τῆς οὗ θέλεις ἐξαγοράζει μὲ αρνίον· καὶ εὰν δὲν ἐξαγοράσῃς αὐτὸ, τότε θέλεις λαμπομένης αὐτὸ. Πάντας τοὺς πρωτότοκους τῶν υἱῶν σου θέλεις εξαγοράζει. Καὶ οὔδεὶς θέλει φανῆ ενωπίον μου κενος. 21) Εξ ἡμέρας θέλεις εργαζεθῇς τὴν δὲ εβδομήν ἡμέραν θέλεις αναπαυεῖς κατὰ τὸν σπορῆτον καὶ κατὰ τὸν θερισμὸν θέλεις αναπαυεῖς. 22) Καὶ θέλεις φύλαττεις τὴν εὐρῆν τῶν εβδομάδων, τῶν ἀπαρχῶν τοῦ θερισμοῦ τοῦ σιτοῦ, καὶ οὐδέὶς θέλεις εὔπορος εἰς τὴν εὐσεβίαν τοῦ εὐαγγελίου. 23) Τρίς τοῦ εὐαγγελίου θέλεις εὐφρονίζεταις παν ἀρνίον σου εἰς κυρίου, κυρίου τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ. 24) Διὸ τὰς ἐκδιωξεῖς με τὰς ἰδέες αὐτῶν καὶ πλατύνεις τὰς ἱερατικὰς τῶν υἱῶν σου, δὲν θέλεις οὐδέποτε σκέφτεσθαι μετὰ τῶν παραδόθηκεν ἡμᾶς μόνον χρώματος· καὶ οὐδέποτε εἰς τὴν ἡμέραν τῆς εὐσεβείας αὐτῶν. 25) Δὲν θέλεις μετά τὰς ἑορτὰς τῆς θερισμοῦ τοῦ σιτοῦ, καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν εὐαγγελίων εἰς τὴν εὐσεβίαν τοῦ εὐαγγελίου. 26) Καὶ εἰπεν Κυρίος πρὸς τὸν Μωυσῆν, Γράψον εἰς σεαυτὸν τοὺς λόγους τούτους· διὸ τὰς ἑορτὰς τοῦ εὐαγγελίου καὶ τὰς ἑευρήν, τοῦ κύρεῳ τοῦ Κυρίου τοῦ σιτοῦ καὶ τοῦ σελακτὸν τοῦ κυρίου τοῦ εὐαγγελίου. Διὸ τὰς ἑευρήν, τοῦ κύρεῳ τοῦ Κυρίου τοῦ σιτοῦ καὶ τοῦ σελακτὸν τοῦ κυρίου τοῦ εὐαγγελίου. Διὸ τὰς ἑευρήν, τοῦ κύρεῳ τοῦ Κυρίου τοῦ σιτοῦ καὶ τοῦ σελακτὸν τοῦ κυρίου τοῦ εὐαγγελίου.
Λαβετε απο ο, τι εχετε προσφοραν εις τον Κυριον· οστις προαιρειται εν τη καρδια αυτου, ας φερη την προσφοραν του Κυριου· χρυσιον και αργυριον και χαλκον, και βυσσον και τριχας αιγων, και δερματα κριων κοκκινοβαφη και δερματα θωων και ξυλον σιτιμ, και ελαιον δια το φως και αρωματα δια το χριστηριον ελαιον και δια το ευωδες θυμιαμα, και λιθους ονυχιτας και λιθους δια να εντεθωσιν εις το εφοδ και εις το περιστηθιον.

Και πας συνετους την καρδιαν μεταξυ σας θελει ελθει και καμει παντα οσα προσεταξεν ο Κυριος· την σκηνην, το περικαλυμμα αυτης και την σκεπην αυτης, τας περονας αυτης και τας σανιδας αυτης, τους μοχλους αυτης, την κιβωτον και τους μοχλους αυτης, το ιλαστηριον και το καλυπτηριον καταπετασμα, την τραπεζαν και τους μοχλους αυτης και παντα τα σκευη αυτης και τον αρτον της προθεσεως, και την λυχνιαν δια το φως και τα σκευη αυτης και τους λυχνους αυτης και το θυσιαστηριον του ολοκαυτωματος και την χαλκινην εσχαραν αυτου τους μοχλους αυτου και παντα τα σκευη αυτου, τον νιπτηρα και την βασιν αυτου, τα παραπετασματα της αυλης, τους στυλους αυτης και τα υποβασια αυτων και το παραπετασμα της θυρας της αυλης, τας λειτουργικας στολας δια να λειτουργωσιν εν τω αγιω, τας αγιας στολας δια τον Ααρων τον ιερεα και τας στολας των υιων αυτου, δια να ιερατευωσι.
εργαζηται εις χρυσιον και εις αργυριον και εις χαλκον· και να γλυφη λιθους ενθεσεως και να σκαλιζη ξυλα δι' εργασιαν, δια παν εντεχνον εργον. 33 και εδωκεν εις την καρδιαν αυτου το να διδασκη, αυτος και Ελιαβ ο υιος του Αχισαμαχ, εκ φυλης Δαν. 34 Τουτους ενεπλησε συνεσεως καρδιας, δια να εργαζωνται παν εργον εγχαρακτου και καλλιτεχνου και κεντητου εις κυανου και εις πορφυρουν, εις κοκκινον και εις βυσσον, και υφαντου, των εργαζομενων παν εργον και επινουντων εντεχνα εργα.

Chapter 36

1 Και εκαμεν ο Βεσελεηλ και ο Ελιαβ και πας σοφος την καρδιαν, εις τον οποιον ο Κυριος εδωκε σοφιαν και συνεσιν δια να εξευρη να εργαζηται παν το εργον της υπηρεσιας του αγιαστηριου, κατα παντα οσα προσεταξεν ο Κυριος.

2 Και εκαλεσεν ο Μωυσης τον Βεσελεηλ και τον Ελιαβ και παντα σοφον την καρδιαν, εις του οποιου την καρδιαν ο Κυριος εδωκε σοφιαν, παντα ανθρωπον του οποιου η καρδια διηγειρεν αυτον εις το να ελθη προς το εργον δια να καμη αυτο. 3 Και ελαβον απ' εμπροσθεν του Μωυσεως πασας τας προσφορας, τας οποιας εφεραν οι υιοι Ισραηλ δια το εργον της υπηρεσιας του αγιαστηριου, δια να καμωσιν αυτο.

4 Και ηλθον παντες οι σοφοι οι εργαζομενοι παν το εργον του αγιαστηριου, εκαστος απο του εργου αυτου, το οποιον εκαμνον. 5 και ειπον προς τον Μωυσην, λεγοντες, Ο λαος φερει πλειοτερον παρα το ικανον δια την υπηρεσιαν του εργον, το οποιον ο Κυριος προσεταξε να γεινη. 6 Και προσεταξεν και εκηρυξαν εν τω στρατοπεδω, λεγοντες, Μηδεις ανηρ μητε γυνη, ας μη καμνη πλεον εργασιαν δια την προσφοραν του αγιαστηριου. Και ο λαος επαυσεν απο του να φερη. 7 διοτι η υλη, την οποιαν ειχον, ητο ικανη δι' ολον το εργον, ωστε να καμωσιν αυτο, και επερισσευεν. 8 Και πας σοφος την καρδιαν εκ των εργαζομενων το εργον της σκηνης εκαμον δεκα παραπετασματα εκ βυσσου κεκλωσμενης και κυανου και πορφυρου και κοκκινου· με χερουβειμ εντεχνου εργασιας εκαμον αυτα· 9 το μηκος του ενος παραπετασματος εικοσιοκτω πηχων και το πλατος του ενος παραπετασματος τεσσαρων πηχων· παντα τα παραπετασματα του αυτου μετρου· 10 και συνηψε τα πεντε παραπετασματα το εν μετα του αλλου και τα αλλα πεντε παραπετασματα συνηψε το εν μετα του αλλου. 11 Και εκαμε θυλειας κυανα εις της ακρας του ενος παραπετασματος κατα το πλαιον που εγεινεν εις την ενωσιαν· οι θυλειαις εκαμεν εις τον παραπετασματα μετα του αλλου και τα θυλειαι του παραπετασματος μετα του αλλου και τα αλλα θυλειαι συνηψε τα παραπετασματα εκεινα· 12 και συνηψε τα τεσσαρα παραπετασματα το εν μετα του αλλου και τα τεσσαρα τα θυλεια του παραπετασματος συνηψε. Και εγεινεν η σκηνη μια.
τα εξ παραπετασματα χωριστα. 17 Και εκαμεν επικαλυμμα δια την σκηνην εκ δερματων κριων κοκκινων, και εκαμεν εις τη σκηνην αμφοτερος κρικος, δια να συναψη την σκηνην, ωστε να ηναι και μια. 18 Και εκαμεν εις τους μοχλους, και εκαμεν εις τας πεντηκοντα θυλειας κατα την ενωσιν, και πεντηκοντα θυλειας εκαμεν επι της ακρας του παραπετασματος, κατα την ενωσιν του δευτερου. Και εκαμεν ετι πεντηκοντα περονας χαλκινας, δια να συναψη την σκηνην, ωστε να ηναι μια. 19 Και εκαμεν επικαλυμμα της σκηνης, και εκαμεν επικαλυμμα ηνωθησαν ωστε να ηναι μια. 20 Και εκαμεν εις το δευτερον μερος της σκηνης, το προς βορραν, εκαμεν ησαν οκτω σανιδες· και τα τεσσαρακοντα υποβασια αργυρα· δυο υποβασια υποκατω της μιας σανιδος και δυο υποβασια υποκατω της αλλης σανιδος.

Chapter 37

1 Και εκαμεν ο Βεσελεηλ την κιβωτον εκ ξυλου σιττιμ· δυο πηχων και ημισειας το μηκος αυτης και μιας πηχης και ημισειας το πλατος αυτης και μιας πηχης και ημισειας το υψος αυτης. 2 Και περιεκαλυψεν αυτην με καθαρον χρυσιον εσωθεν και εξωθεν και εκαμεν εις αυτην στεφανην χρυσην κυκλω. 3 Και εχυσε δι' αυτην τεσσαρακοντα κρικους χρυσους δια της σκηνης, και εκαμεν εις τους κρικους αυτους δια την θυραν της σκηνης εκ κυανου και πορφυρου και κοκκινου και βυσσου κεκλωσμενης, εργασιας κεντητου· και τους έπεταν τους κρικους αυτους και τους κιονοκρανα των σανιδων με χρυσιον· τα πεντε ομως υποβασια αυτων ησαν χαλκινα.
δυο μεν κρικους εις το εν πλαγιον αυτης δυο δε κρικους εις το αλλο πλαγιον αυτης. 4Και εκαμε μοχλους εκ ξυλου σιττιμ και περιεκαλυψεν αυτους με χρυσιον· 5και εισηγαγε τους μοχλους εις τους κρικους κατα τα πλαγια της κιβωτου, δια να βασταζωσι την κιβωτον. 6Και εκαμε το ιλαστηριον εκ χρυσιου καθαρου· δυο πηχων και ημισειας το μηκος αυτου και μιας πτης και ημισειας το πλατος αυτου. 7Και εκαμε δυο χερουβειμ εκ χρυσιου· σφυρηλατα εκαμεν αυτα, επι των δυο ακρων του ιλαστηριου· 8εν χερουβ επι του ενος ακρου, και εν χερουβ επι του αλλου ακρου· επι του ιλαστηριου εκαμε τα χερουβειμ επι των δυο ακρων αυτου· 9και τα χερουβειμ εξετεινον τας πτερυγας ανωθεν, επικαλυπτοντα με τας πτερυγας αυτων το ιλαστηριον και τα προσωπα αυτων εβλεπον το εν προς το αλλο· προς το ιλαστηριον ησαν τα προσωπα των χερουβειμ.

10Και εκαμε την τραπεζαν εκ ξυλου σιττιμ· δυο πηχων το μηκος αυτης και μιας πηχης το πλατος αυτης, το δε υψος αυτης μιας πηχης και ημισειας· 11και περιεκαλυψεν αυτην με χρυσιον, και εκαμεν εις αυτην στεφανην χρυσην κυκλω. 12Εκαμεν ετι εις αυτην χειλος κυκλω, μιας παλαμης το πλατος· 13και επι το χειλος αυτης κυκλω εκαμε στεφανην χρυσην.

14υπο το χειλος ησαν οι κρικοι, θηκαι των μοχλων, δια να βασταζωσι την τραπεζαν. 15και εκαμε τους μοχλους εκ ξυλου σιττιμ, και περιεκαλυψεν αυτους με χρυσιον, δια να βασταζωσι την τραπεζαν. 16και εκαμε τα σκευη τα επι της τραπεζης, τους δισκους αυτης και τας λεκανας αυτης και τα σπονδεια, δια να γινωνται δι' αυτων αι σπονδαι, εκ χρυσιου καθαρου. 17και εκαμε την λυχνιαν εκ χρυσιου καθαρου· σφυρηλατον εκαμε την λυχνιαν· ο κορμος αυτης και οι κλαδοι αυτης, αι λεκαναι αυτης και τα σπονδεια εν σωμα μετ' αυτης. 18και εξ κλαδοι εξηρχοντο εκ των πλαγιων αυτης· τρεις κλαδοι της λυχνιας εκ του ενος πλαγιου αυτης και τρεις κλαδοι της λυχνιας εκ του αλλου πλαγιου αυτης· 19τρεις λεκαναι αμυγδαλοειδεις εις τον ενα κλαδον, εις κομβος και εν ανθος· και τρεις λεκαναι αμυγδαλοειδεις εις τον αλλον κλαδον, εις κομβος και εν ανθος· 20και εκαμεν εις τους εξ κλαδους τους εξερχομενους εξ αυτης. 21και εις κομβος υπο τους δυο κλαδους εξ αυτης και εις κομβος υπο τους δυο κλαδους εξ αυτης και εις κομβος υπο τους δυο κλαδους εξ αυτης, και εις κομβος εξ αυτης και εις κομβος εξ αυτης, και εις κομβος εξ αυτης και εις κομβος εξ αυτης, και εις κομβος εξ αυτης και εις κομβος εξ αυτης. 22Οι κομβοι αυτων και οι κλαδοι αυτων ησαν εν σωμα μετ' αυτης· 23και εις την λυχνιαν ησαν τεσσαρες λεκαναι αμυγδαλοειδεις, οι κομβοι αυτων και τα ανθη αυτων. 24και εις κομβος υπο τους δυο κλαδους εξ αυτης και εις κομβος υπο τους δυο κλαδους εξ αυτης και εις κομβος υπο τους δυο κλαδους εξ αυτης και εις κομβος υπο τους δυο κλαδους εξ αυτης, και εις κομβος υπο τους δυο κλαδους εξ αυτης και εις κομβος υπο τους δυο κλαδους εξ αυτης. 25και εκαμε τους επτα λυχνους αυτης, και τα λυχνοψαλιδα αυτης και τα υποθεματα αυτης εκ χρυσιου καθαρου.
αυτους με χρυσιον. 29Και εκαμε το αγιον χριστηριον ελαιον και το καθαρον ευωδες θυμιαμα κατα την τεχνην του μυρεψου.

Chapter 38

1Και εκαμε το θυσιαστηριον του ολοκαυτωματος εκ ξυλου σιττιμ· πεντε πηχων το μηκος αυτου και πεντε πηχων το πλατος αυτου, τετραγωνον· και το υψος αυτου τριων πηχων· 2και εκαμε τα κερατα αυτου επι των τεσσαρων γωνιων αυτου· τα κερατα αυτου ησαν εκ του αυτου· και περιεκαλυψεν αυτο χαλκον. 3Και εκαμε παντα τα σκευη του θυσιαστηριου, τους λεβητας και τα πτυαρια και τας λεκανας, τας κρεαγρας και τα πυροδοχα· παντα τα σκευη αυτου εκαμε χαλκινα.

4Και εκαμε δια το θυσιαστηριον χαλκινην εσχαραν δικτυωτης εργασιας υπο την περιοχην αυτου κατωθεν εως του μεσου αυτου. 5Και εισηξε τους μοχλους εις τους κρικους δια τα τεσσαρα ακρα της χαλκινης εσχαρας, δια να ηναι θηκαι των μοχλων. 6Και εκαμε τους μοχλους εκ ξυλου σιττιμ και περιεκαλυψεν αυτους με χαλκον.

7Και εισηξε τους μοχλους εις τους κρικους κατα τα πλαγια του θυσιαστηριου, δια να βασταζωσιν αυτο δι' αυτων· κοιλον σανιδωτον εκαμεν αυτο.

8Και εκαμε τον νιπτηρα χαλκινον και την βασιν αυτου χαλκινην εκ των κατοπτρων των συναθροιζομενων γυναικων, αιτινες συνηθροιζοντο παρα την θυραν της σκηνης του μαρτυριου. 9Και εκαμε την αυλην· κατα το πλευρον το προς μεσημβριαν τα παραπετασματα της αυλης ησαν εκ βυσσου κεκλωσμενης, εκατον πηχων. 10Οι στυλοι αυτων ησαν εικοσι και τα χαλκινα αυτων υποβασια εικοσι τα αγκιστρα των στυλων και αι ζωναι αυτων αργυραι.

11Και κατα το βορειον πλευρον ησαν εικοσι και τα χαλκινα υποβασια αυτων εικοσι τα αγκιστρα των στυλων και αι ζωναι αυτων αργυραι.

12Και κατα το δυτικον πλευρον ησαν πεντηκοντα πηχων· οι στυλοι αυτων δεκα και τα υποβασια αυτων δεκα· τα αγκιστρα των στυλων και αι ζωναι αυτων αργυραι.

13Και κατα το ανατολικον πλευρον το προς ανατολας, πεντηκοντα πηχων.

14Τα παραπετασματα του ενος μερους της πυλης ησαν δεκαπεντε πηχων· οι στυλοι αυτων τρεις και τα υποβασια αυτων τρια.

15Και εις το αλλο μερος της πυλης της αυλης ησαν εκενες εκ κυανου και πορφυρου και κοκκινου και βυσσου κεκλωσμενης· και ητο εικοσι πηχων το μηκος και το υψος εις το πλατος πεντε πηχων, καθως εις τα παραπετασματα της αυλης.

16Παντα τα παραπετασματα της αυλης κυκλω ησαν εκ βυσσου κεκλωσμενης. 17Και τα υποβασια δια τους στυλους ησαν χαλκινα· τα αγκιστρα των στυλων και αι ζωναι αυτων αργυραι· και τα κιονοκρανα αυτων περικεκαλυμμενα με αργυριον και αι ζωναι αυτων αργυραι.

18Και οι πασσαλοι της σκηνης και της αυλης υποβασια αυτων περικεκαλυμμενα με αργυριον και αι ζωναι αυτων αργυραι. 20Και εις το αλλο μερος της σκηνης και της αυλης κυκλω ησαν εκ βυσσου κεκλωσμενης. 21Αυτη ειναι η απαριθμησις των πραγματων της σκηνης, της σκηνης του μαρτυριου, καθως ηριθμηθησαν κατα την προσταγην του...
Μωυσεως, δια την υπηρεσιαν των Λευιτων δια χειρος του Ιθαμαρ, υιου του Ααρων του ιερεως.

22 Και ο Βεσελεηλ ο υιος του Ουρι, υιου του Ωρ, εκ φυλης Ιουδα, εκαμε παντα οσα προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην.

23 Και ητο μετ' αυτου Ελιαβ, ο υιος του Αχισαμαχ, εκ φυλης Δαν, εγχαρακτης και ευμηχανος τεχνιτης και κεντητης εις κυανουν και εις πορφυρουν και εις κοκκινον και εις βυσσον. 24 Παν το χρυσιον το δαπανηθεν δια την εργασιαν εις ολον το εργον του αγιαστηριου, το χρυσιον της προσφορας, ητο εικοσιεννεα ταλαντα και επτακοσιοι τριακοντα σικλοι, κατα τον σικλον του αγιαστηριου. 25 Και το αργυριον των απαριθμηθεντων εκ της συναγωγης εκατον ταλαντα, και χιλιοι επτακοσιοι και εβδομηκον τριακοντα σικλων, κατα τον σικλον του αγιαστηριου· 26 εν βεκαχ κατα κεφαλην, το ημισυ του σικλου, κατα τον σικλον του αγιαστηριου, δια παντα περνωντα εις την απαριθμησιν, απο εικοσι ετων ηλικιας και επανω, δια εξακοσιας και τρεις χιλιαδας και πεντακοσιαις και πεντηκοντα ανθρωπους. 27 Και εκ του αργυριου των εκατον ταλαντων εχυθησαν τα υποβασια του αγιαστηριου και τα υποβασια του καταπετασματος· εκατον υποβασια απο εκατον ταλαντων, εν ταλαντον δι' εν υποβασιον. 28 Και απο των χιλιων επτακοσιων εκαμεν αγκιστρα δια τους στυλους και περιεκαλυψε τα κιονοκρανα αυτων και εζωσεν αυτους. 29 Και ο χαλκος της προσφορας ητο εβδομηκον ταλαντα και δυο χιλιαδες και τετρακοσιοι σικλων.

Chapter 39

1 Και εκ του κυανου και πορφυρου και κοκκινου εκαμον στολας λειτουργικας δια να λειτουργωσιν εν τω αγιω, και εκαμον τας αγιας στολας δια τον Ααρων, καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην. 2 Και εκαμε το εφοδ εκ χρυσιου, εκ κυανου και πορφυρου και κοκκινου και βυσσου κεκλωσμενης. 3 Και εσφυρηλατησαν το χρυσιον εις λεπτας πλακας και εκοψαν αυτο εις συρματα, δια να εργασθωσιν αυτο εις το κυανου και εις το πορφυρον και εις το κοκκινον και εις την βυσσον με εντεχνον εργασιαν. 4 Εκαμον επωμιδας συναπτας δι' αυτο· συναπτομενας επι των δυο ακρων αυτου. 5 Και η κεντητη ζωνη του εφοδ επ' αυτο ητο εκ του αυτου κατα την εργασιαν αυτου· εκ χρυσου, εκ κυανου και πορφυρου και κοκκινου και βυσσου, καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην. 6 Και ειργασθησαν τους ονυχιτας λιθους ενηρμοσμενους εν οικισκοις χρυσοις, εγκεχαραγμενους, καθως εγγραφαται σειρασια και σφραγις, με τα ονοματα των υιων Ισραηλ. 7 Και εθεσεν αυτους επι των επωμιδων του εφοδ, λιθους μνημειους εις τους υιους Ισραηλ, καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην. 8 Και ειργασθησαν τους συναρτητας λιθους ενηρμοσμενους εν οικισκοις χρυσοις, εγκεχαραγμενους, καθως εγγραφαται σειρασια και σφραγις, με τα ονοματα των υιων Ισραηλ. 9 Και εθεσεν αυτους επι των επωμιδων του εφοδ, λιθους μνημειους εις τους υιους Ισραηλ, καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην. 10 Και εκαμε το περιστηθιον εντεχνου εργασιαν, κατα την εργασιαν του εφοδ, εκ χρυσου, εκ κυανου και πορφυρου και κοκκινου και βυσσου εκκλωσμενης, καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην.
και σμαράγδου ήτο η σειρά η πρώτη. 11 Καὶ η δεύτερα σειρά, ανθράξ, σαφείρος καὶ αδάμας. 12 Καὶ η τρίτη σειρά, λιγυρίων, αχατής καὶ αμέθυστος. 13 Καὶ η τέταρτη σειρά, βηρυλλίων, ονυξ καὶ ιασπις· οὗτοι ἦσαν εἰς τὰ περικλεισμάτα αὐτῶν. 14 Καὶ οἱ λιθοὶ ἦσαν κατὰ τὰ ονόματα τῶν υἱῶν Ισραήλ, δώδεκα, ένας ἀντίκρυ τῆς ἀλλής, εἰς τὰς δωδεκά φυλὰς. 15 Καὶ εἶκαμον τὸ περιστήθιον ἀλυσείς καὶ τὰς πλεκτὰς κρύσσους καὶ ἐπέρασαν τους δύο κρικοὺς εἰς τὰ δύο άκρα τοῦ περιστήθιον. 16 Καὶ ἐπέρασαν τὰς δύο κρύσσους ἀλυσείς εἰς τὰς δυο κρικούς τους εἰς τα ακρα του περιστηθιου. 18 Καὶ τὰ δύο ακρα τῶν δύο πλεκτών ἀλυσείων συνήπας με τοὺς δύο οἰκισκους καὶ εβάλον αὐτοὺς ἐπὶ τῶν ἑπτάμιδων τοῦ εφοδ, εἰς τὸ εμπρόσθεν μερός αὐτοῦ. 19 Καὶ εἶκαμον δύο κρίκους κρύσσους καὶ εβάλον αὐτοὺς εἰς τὸν περιστήθιον, εἰς τὸ χείλος αὐτοῦ, τὸ οποῖο ήτο κατὰ τὸ μέρος τοῦ εφοδ. 20 Καὶ εἶκαμον τοὺς κρίκους κρύσσους καὶ εβαλόν αὐτοὺς εἰς τὸν περιστήθιον. 21 Καὶ εἶδαν εἰς τὰς δυο κρικους χρυσους καὶ εβαλον αυτους εις τους δυο ακρα του περιστηθιου. 22 Καὶ εἶδαν τὸ περιστήθιον διὰ τῶν κρικων αὐτού εἰς τὸν περιστήθιον κατὰ τὰ ακρα τοῦ περιστηθιου. 23 Καὶ εἶδαν τὴν μιτρὰν εἰς τὸν κρασπέδον τοῦ ποδηροῦ κατὰ τὸ μέσον τοῦ ποδηροῦ, ως ανοιγμα θωρακος, με ταινίαν κύκλω του ανοιγματος, δια να μη σχίζει. 24 Καὶ εἴκαμον εἰς τῶν κρασπεδῶν τοῦ ποδηροῦ ροδια εἰς κυανοῦ καὶ πορφύρου καὶ κόκκινου κεκλωσμενης. 25 Καὶ εἴκαμον κωδωνας εἰς βυσσου καθαρου καὶ εβαλον τους κωδωνας μεταξὺ των ροδιων επι του κρασπεδου του ποδηρου κυκλω μεταξυ των ροδιων· 26 κωδωνα και ροδιον, κωδωνα και ροδιον, επι των κρασπεδων του ποδηρου του λειτουργικου κυκλω καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην. 27 Καὶ εἴκαμον τοὺς χιτωνας εἰς βυσσου υφαντης εργασιας, δια τον Ααρων καὶ δια τοὺς υἱους αὐτου, 28 καὶ την μιτραν εἰς βυσσου καὶ τα μιτριδια κεκοσμημενα εἰς βυσσου καὶ τα λινα περισκελη κεκλωσμενης, 29 καὶ την ζωνην εἰς βυσσου κεκλωσμενης καταπετασμα, 30 καὶ παντα τα σκευα αυτης και την κιβωτον προθεσεως, 31 καὶ τον πεταλον του ιερου στεμματος εκ χρυσου καθαρου καὶ ενεχαραξαν επ' αυτο γραμμα ως χαραγμα σφραγιδος, ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ. 32 Καὶ εἴδαν εἰς αὐτο ταύνια κυανῆν, δια να συναψωσιν αὐτὸ ανωθεν επὶ τῆς μιτρας· καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην. 33 Καὶ εφεραν την σκηνην προς τον Μωυσην· την σκηνην, κατα παντα τα σκευα αυτης, τας περονας αυτης, τας σανιδας αυτης, τους μοχλους αυτης και τους στυλους αυτης, και τα υποβασια αυτης, 34 καὶ το επικαλυμμα το εκ δερματων κριων κοκκινοβαφων καὶ το επικαλυμμα το εκ δερματων θωων και το καλυπτηριον καταπετασμα, 35 την κιβωτον του μαρτυριου και τους μοχλους αυτης και το ιλαστηριον, 36 την τραπεζαν, παντα τα σκευα αυτης και τους αρτους της προθεσεως, 37 την καθαραν λυχνιαν, τους λυχνους αυτης, τους λυχνους κατα την διαταξιν αυτων και παντα τα σκευα αυτης και το ελαιον του φωτος, 38 και το χρυσουν θυσιαστηριον και το χριστηριον ελαιου
καὶ τὸ εὐωδὲς θυμιάμα καὶ τὸν ταπητὰ διὰ τὴν θυρὰν τῆς σκηνῆς, 39 τὸ χαλκινὸν θυσιαστήριον καὶ τὴν χαλκινὴν ἐσχάραν αὐτοῦ, τους μοχλοὺς αὐτοῦ καὶ παντὰ τὰ σκεῦη αὐτοῦ, τὸν νιπτήρα καὶ τὴν βασίν αὐτοῦ, 40 τὰ παραπετασματαὶ τῆς αὐλῆς, τους στύλους αὐτῆς καὶ τὰ υποβασία αὐτῆς καὶ τὸ καταπετασμα διὰ τὴν πυλὴν τῆς αὐλῆς, τὰ σχοινία αὐτῆς καὶ τοὺς πασσαλοὺς αὐτῆς καὶ παντὰ τὰ σκεῦη τῆς υπηρεσίας τῆς σκηνῆς διὰ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, 41 τὰς λειτουργικὰς στολὰς, διὰ νὰ λειτουργῆσιν εἰς τὰ γάμια, καὶ τὰς αγιὰς στολὰς διὰ τὸν Ααρων τὸν ιερέα καὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ, διὰ νὰ ιερατευῶσι. 42 Κατὰ πάντα ὁσα πρὸσετάξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωυσῆν, οὕτως ἐκαμὼν ὁι υἱοὶ Ισραήλ απὸ τὸ εργον. 43 Καὶ εἰδὼν ὁ Μωυσῆς ἀπὸ τὸ εργον καὶ ἰδὼν, εἰχὼν καμεῖ αὐτὸ καθὼς πρὸσετάξεν ὁ Κύριος ὑπὲρ Εκαμὼν· καὶ εὐλογήσεν αὐτοὺς ὁ Μωυσῆς.

Chapter 40

1 Καὶ εἶλαλήσε Κύριος πρὸς τὸν Μωυσῆν, λέγων, 2 Τὴν πρώτην ἡμέραν τοῦ πρώτου μῆνος θελεῖς στήσει τὴν σκηνὴν, τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου. 3 Καὶ θελεῖς θεσεῖ εἰς αὐτὴν τὸ καθώς πρὸσετάξεν ὁ Κύριος· οὕτως ἐκαμὼν· καὶ εὐλογήσεν αὐτοὺς ὁ Μωυσῆς.

121
επεθήκε το καλυπτηριον καταπετασμα και εσκεπάσε την κιβωτον του μαρτυριου· καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην. 22Και εθεσε την τραπεζαν εν τη σκηνη του μαρτυριου κατα το μερος της σκηνης το προς βορραν εξωθεν του καταπετασματος, 23και διεταξεν επ' αυτης τους αρτους τους διατεταγμενους, ενωπιον Κυριου· καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην. 24Και εθεσε την λυχνιαν εν τη σκηνη του μαρτυριου απεναντι της τραπεζης κατα το μερος της σκηνης προς μεσημβριαν, 25και ανηψε τους λυχνους ενωπιον Κυριου· καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην.

26Και εθεσε το χρυσουν θυσιαστηριον εν τη σκηνη του μαρτυριου απεναντι του καταπετασματος, 27και εθυμιασεν επ' αυτου ευωδες θυμιαμα· καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην. 28Και επεθηκε τον ταπητα εις την θυραν της σκηνης. 29Και το θυσιαστηριον του ολοκαυτωματος εθεσε παρα την θυραν της σκηνης του μαρτυριου, και προσεφερεν επ' αυτου το ολοκαυτωμα και την εξ αλφιτων προσφοραν· καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην. 30Και εστησε την αυλην κυκλω της σκηνης και εκρεμασε τον ταπητα της πυλης της αυλης. Και συνετελεσεν ο Μωυσης το εργον. 31Τοτε εκαλυψεν η νεφελη την σκηνην του μαρτυριου και δοξα Κυριου ενεπλησε την σκηνην. 32Και δεν ηδυνηθη ο Μωυσης να εισελθη εις την σκηνην του μαρτυριου· διοτι η νεφελη εκαθητο επ' αυτην, και δοξα Κυριου ενεπλησε την σκηνην. 33Και οτε η νεφελη ανεβαινεν επανωθεν της σκηνης, οι υιοι Ισραηλ εσηκονοντο καθ' ολας αυτων τας οδοιποριας. 34Οτε εισηρχοντο εις την σκηνην του μαρτυριου και οτε προσηρχοντο εις το θυσιαστηριον, ενιπτοντο καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην.

Leviticus

Chapter 1

1Και εκαλεσε Κυριος τον Μωυσην και ελαλησε προς αυτον εκ της σκηνης του μαρτυριου, λεγων, 2Λαλησον προς τους υιους Ισραηλ και ειπε προς αυτους, Εαν τις απο σας προσφερη δωρον προς τον Κυριον, θελετε προσφερει το δωρον σας απο των κτηνων, απο των βοων η απο των προβατων. 3Εαν το δωρον αυτου ηναι ολοκαυτωμα απο των βοων, αρσενικον αμωμον ας προσφερη αυτο· παρα την θυραν της σκηνης και του θυσιαστηριου και εκμεταλετε τον κεφαλα του ολοκαυτωματος, δια να εισηλθη απο αυτου, και δοξα Κυριου ενεπλησε την σκηνην. 4Και δεν ημυνηθη ο Μωυσης να εισελθη εις την σκηνην του μαρτυριου· διοτι η νεφελη εκαθητο επ' αυτην, και δοξα Κυριου ενεπλησε την σκηνην. 5Και και ανεβαινεν επανωθεν της σκηνης, οι υιοι Ισραηλ εσηκονοντο καθ' ολας αυτων τας οδοιποριας. 6Αν ειναι αυτον ορισμενον και ολοκαυτωματος απο των βοων, αρσενικον αμωμον ας προσφερη αυτο· παρα την θυραν της σκηνης και του θυσιαστηριου και εκμεταλετε τον κεφαλα του ολοκαυτωματος, δια να εισηλθη απο αυτου, και δοξα Κυριου ενεπλησε την σκηνην. 7Και αν η νεφελη ανεβαινεν επανωθεν της σκηνης, αι υιοι Ισραηλ εσηκονοντο και συνετελεσεν ο Μωυσης το εργον. 8Τοτε εκαλυψεν η νεφελη την σκηνην του μαρτυριου και δοξα Κυριου ενεπλησε την σκηνην. 9Και δεν ημυνηθη ο Μωυσης να εισελθη εις την σκηνην του μαρτυριου· διοτι η νεφελη εκαθητο επ' αυτην, και δοξα Κυριου ενεπλησε την σκηνην. 10Και δεν ημυνηθη ο Μωυσης να εισελθη εις την σκηνην του μαρτυριου· διοτι η νεφελη εκαθητο επ' αυτην, και δοξα Κυριου ενεπλησε την σκηνην. 11Και δεν ημυνηθη ο Μωυσης να εισελθη εις την σκηνην του μαρτυριου· διοτι η νεφελη εκαθητο επ' αυτην, και δοξα Κυριου ενεπλησε την σκηνην. 12Και οτε η νεφελη ανεβαινεν επανωθεν της σκηνης, οι υιοι Ισραηλ εσηκονοντο καθ' ολας αυτων τας οδοιποριας. 13Αν ανεβαινεν επανωθεν της σκηνης, οι υιοι Ισραηλ εσηκονοντο καθ' ολας αυτων τας οδοιποριας.
αιμα κυκλω επι το θυσιαστηριον το παρα την θυραν της σκηνης του μαρτυριου. 6Και θελουσιν εκδαρει το ολοκαυτωμα και θελουσι διαμελισει αυτο κατα τα μελη αυτου. 7Και οι υιοι του Ααρων του ιερεως θελουσι βαλει πυρ επι το θυσιαστηριον και θελουσι στοιβασει ξυλα επι το πυρ. 8Και οι υιοι του Ααρων, οι ιερεις, θελουσιν επιστοιβασει τα μελη, την κεφαλην και το στεαρ, επι τα ξυλα επι του πυρος, του επι του θυσιαστηριου.

12οι θελουσι εκδαρει το ολοκαυτωμα και θελουσιν εκ των ποιμνιων, εκ των προβατων η εκ των αιγων, αρσενικον αμωμον θελει προσφερει αυτο.

13Και θελουσιν σφαξει αυτο εις τα πλαγια του θυσιαστηριου προς βορραν ενωπιον Κυριου και θελουσιν σφαξει αυτο εις τα πλαγια του θυσιαστηριου, και θελουσι διαμελισει αυτο κατα τα μελη αυτου και την κεφαλην και το στεαρ αυτου.

14Εαν δε το δωρον αυτου δια το ολοκαυτωμα ηναι εκ των ποιμνιων, εκ των προβατων η εκ των αιγων, αρσενικον αμωμον θελει προσφερει αυτο.

15Και θελει προσαγαγει αυτο ο ιερευς προς το θυσιαστηριον και θελει αποκοψει δια των ονυχων την κεφαλην αυτου και καυσει αυτο επι του θυσιαστηριου· και το αιμα αυτου θελει στραγγισει προς το πλαγιον του θυσιαστηριου· και θελει εκβαλει τον προλοβον αυτου μετα της κοπρου αυτου και ριψει αυτα εις τα πλαγια του θυσιαστηριου κατα ανατολας, εις τον τοπον της στακτης.

16και θελει διασχισει αυτο εκ των πτερυγων αυτου, πλην δεν θελει διαχωρισει και θελει καυσει αυτο ο ιερευς επι του θυσιαστηριου, επι των ξυλων των επι του πυρος· ολοκαυτωμα ειναι, θυσια γινομενη δια πυρος εις οσμην ευωδιας προς τον Κυριον.

Chapter 2

1Εαν δε προσφερη τις δωρον προσφοραν εξ αλφιτων προς τον Κυριον, σεμιδαλις θελει εισθαι το δωρον αυτου· και θελει επιχυσει επ' αυτο ελαιον και επιθεσει επ' αυτο λιβανιον.

2Και θελει φερει αυτο προς τους υιους του Ααρων, τους ιερεις· και ο ιερευς θελει δραξει απο της σεμιδαλεως αυτου και απο του ελαιου αυτου οσον χωρει η χειρ αυτου και απο του λιβανιου αυτου· και θελει καυσει το μνημοσυνον αυτου επι του θυσιαστηριου· ειναι θυσια γινομενη δια πυρος εις οσμην ευωδιας προς τον Κυριον.

3Το δε υπολοιπον της εξ αλφιτων προσφορας θελει εισθαι του Ααρων και των υιων αυτου· ειναι αγιωτατον εκ των θυσιων των γινομενων δια πυρος προς τον Κυριον. 4Και οταν προσφερης δωρον προσφοραν εξ αλφιτων εψημενη εν κλιβανω, θελει ιερεις αρτοι αζυμοι απο σεμιδαλεως εζυμωμενης μετα ελαιου και λαγανα αζυμα κεχρισμενα με ελαιον.

5Εαν δε το δωρον σου ηναι προσφορα εξ αλφιτων εψημενη εις καψαν, αζυμον θελει εισθαι εκ σεμιδαλεως εξευμωμενης μετα ελαιου. 6Θελεις διαμερισει αυτην εις τιμηματα και θελεις επιχυσει
επ’ αυτής ελαίων· είναι προσφορά εξ αλφιτών. 7 Καὶ εὰν τὸ δῶρον σου ἦν προσφορὰ εξ ἀλφιτῶν ἐφημεν ἐν τῇ γανίνῳ, θελεῖ γενεῖ απὸ σεμιδάλεως μετὰ ελαίου. 8 Καὶ θελεῖς φερεῖς πρὸς τὸν Κυρίον τὴν εξ ἀλφιτῶν προσφορὰν, τὴν ποταν εκαμίσες ἐκ τούτων· καὶ στὰν φερῇ πρὸς τὸν Ιερέα, αὐτὸς θελεῖ πλησιάσει αὐτὴν εἰς τὸ θυσιαστήριον. 9 Καὶ θελεῖ χωρίσει ο ἱερεὺς απὸ τῆς ἐξ ἀλφιτῶν προσφοράς τὸ μνήμουσιν αὐτῆς καὶ καυσεὶ αὐτὸ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· εἶναι θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς ὑμηνίν εὐωδίας πρὸς τὸν Κυρίον. 10 Τὸ δὲ υπολοίπον τῆς ἐξ ἀλφιτῶν προσφοράς θελεῖ εἰσθαί τοῦ Ἁρων καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ· εἶναι ἄγιωταν εἰς τὸν Κυρίον. 11 Οὐδεμία προσφορά εξ αλφιτῶν, τὴν ποταν προσφέρετε πρὸς τὸν Κυρίον, θελεῖ εἰσθαί εἰς ζυμος· διὸ τὸν οὐδὲν προζυμίων οὐδὲ μελί θελεῖτε καυσεῖ ἐἰς ὑμηνίν εὐωδίας πρὸς τὸν Κυρίον. 12 Περὶ δὲ τοῦ δωροῦ τῶν αρχων, θελεῖ προσφέρει αὐτὰς πρὸς τὸν Κυρίον· δὲν θελουσί ομοι αὐτῶν ἐπὶ τοῦ θυσιαστήριον εἰς ὑμηνίν εὐωδίας. 13 Καὶ παν δωρόν τῆς ἐξ ἀλφιτῶν προσφοράς θελεῖ αλατίζει με αλας· καὶ δὲν θελεῖ αφῆσεν αὐτής ἀπὸ τῆς ἐξ αλφιτῶν προσφορᾶς τῆς διαθήκης τοῦ Θεοῦ σου· εἰς πάντας δωροὺς θελεῖ προσφέρει αλας. 14 Καὶ εὰν προσφέρῃς προσφοράν εξ αλφιτῶν αὐτῶν· δὲν θελεῖς αὐτὸ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον εἰς ὑμηνίν εὐωδίας.

Chapter 3

1 Εὰν δὲ τὸ δωρὸν αὐτοῦ ην ἄγιον προσφορὰ εἰρηνικὴ, εὰν προσφέρῃς αὐτὸ ἐκ τῶν βων, εἰς αὐτὸν αὐτὸν αὐτῷ ἐπὶ τὸ σπαθί τοῦ μακροτυρίου· 2 καὶ θελεῖς εἰπεῖες τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ δωροῦ αὐτοῦ, καὶ θελουσί σφαξεῖς αὐτὸ πάρα τὴν θυραν τῆς σκηνῆς τοῦ μακροτυρίου· καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἁρων, οἱ ἱερεῖς, θελουσί ραντίσει τὸ αἷμα τοῦ δωροῦ αὐτοῦ εἰς τὸ θυσιαστήριον κυκλῳ. 3 Καὶ θελεῖς προσφέρεις τὴν τοῦ κορίτσιου τοῦ μακροτυρίου· καὶ θελουσί αὐτὸν πρὸς τὸν Κυρίον. 4 Καὶ θελεῖς προσφέρεις τὰ ἐντοσθία εἰς τὸ θυσιαστήριον· καὶ θελεῖς προσφέρεις τὸ στεάρ τοῦ πρὸς τὸ θυσιαστήριον εἰς τὸ θυσιαστήριον κυκλῳ. 5 Καὶ θελεῖς προσφέρεις τὴν τοῦ νεοτέρου· καὶ θελουσί αὐτὸν πρὸς τὸ τοῦ θυσιαστήριον· καὶ θελουσί προσφέρεις τὰ ἐντοσθία εἰς τὸ θυσιαστήριον κυκλῳ. 6 Εὰν δὲ τὸ δωρὸν αὐτοῦ, τὸ εἰς τὸν Κυρίον προσφέρῃς εἰς τὸ θυσιαστήριον κυκλῳ.
θυσιαν γινομενην δια πυρος εις τον Κυριον· το στεαρ αυτου, την ουραν ολοκληρον, την οποιαν θελει αφαιρεσει απο της ραχης και το στεαρ το περικαλυπτον τα εντοσθια και παν το στεαρ το επι των εντοσθιων. 10 και τους δυο νεφρους και το στεαρ το επι των εντοσθιων καθ’ ον τροπον αφαιρειται απο του μοσχου της θυσιας της ειρηνικης· και θελει καυσει αυτα ο ιερευς επι του θυσιαστηριου ειναι τροφη της δια πυρος γινομενης θυσιας εις τον Κυριον. 11 Εαν δε το δωρον αυτου ηναι εξ αιγων, τοτε θελει καυσει αυτα τοτε επανω λοβον του ηπατος, τον οποιον μετα των νεφρων θελει αφαιρεσει.

Chapter 4

1Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 2Λαλησον προς τους υιους Ισραηλ, λεγων, Εαν ψυχη τις αμαρτηση εξ αγνοιας και εκ των οσα ειναι προστεταγμενον υπο του Κυριου να μη πραττωνται πραξη τι εξ αυτων· 3εαν μεν ο ιερευς ο κεχρισμενος αμαρτηση ωστε να ενοχοποιηση τον λαον, τοτε θελει φερει, δια την αμαρτιαν αυτου την οποιαν ημαρτησε, μοσχον βοος αμωμον προς τον Κυριον δια προσφοραν περι αμαρτιας. 4Και θελει φερει τον μοσχον εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου ενωπιον του Κυριου και θελει επιθεσει την χειρα αυτου επι την κεφαλην του μοσχου, και θελουσι σφαξει τον μοσχον ενωπιον του Κυριου. 5Και θελει λαβει ο ιερευς ο κεχρισμενος απο του αιματος του μοσχου και φερει αυτο εις την σκηνην του μαρτυριου· 6και θελει εμβαψει ο ιερευς τον δακτυλον αυτου εις το αιμα και θελει ραντισει απο του αιματος επτακις ενωπιον του Κυριου, εμπροσθεν του καταπετασματος του αγιαστηριου. 7Και θελει βαλει απο του αιματος επι τα κερατα του θυσιαστηριου του ευωδους θυμιαματος, το οποιον ειναι ενωπιον του Κυριου εν τη σκηνη του μαρτυριου· και θελει χυσει παν το αιμα του μοσχου εις την βασιν του θυσιαστηριου του ολοκαυτωματος, το οποιον ειναι εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου. 8Και απαν το στεαρ του μοσχου της περι αμαρτιας προσφορας θελει αφαιρεσει απ’ αυτον· το στεαρ το περικαλυπτον τα εντοσθια και απαν το στεαρ το επι των εντοσθιων· 9και τους δυο νεφρους και το στεαρ το επι των εντοσθιων και το στεαρ το επι των εντοσθιων καθ’ ον τροπον αφαιρειται απο του μοσχου της θυσιας της ειρηνικης και θελει καυσει αυτα ο ιερεως επι του θυσιαστηριου του ολοκαυτωματος· 10καθ’ ον τροπον αφαιρεται απο το μοσχου της θυσιας της ειρηνικης και θελει καυσει αυτα ο ιερεως επι του θυσιαστηριου του ολοκαυτωματος· 11και το δερμα του μοσχου και παν το κρεας αυτου μετα της κεφαλης αυτου και μετα των ποδων αυτου και τα εντοσθια
αυτού και την κοπρον αυτού. 12 και θελει φερει ολον τον μοσχον εξω του στρατοπεδου εις το ποινικόν καθαρον, οπου χυνεται η στακτη και θελει καυσει αυτον επι ξυλων δια πυρος οπου χυνεται η στακτη θελει καυση. 13 Εαν δε πασα η συναγωγη του Ισραηλ αμαρτηση εξ αγνοιας και το πραγμα κρυφθη απο των οφθαλμων της συναγωγης και εκ των οσα ειναι προστεταγμενον υπο του Κυριου να μη πραττωνται πραξωσι και θα ήταν ενοχοι. 14 οταν γνωρισθη η αμαρτια την οποιαν ημαρτησαν κατα τουτο τοτε θελει φερει η συναγωγη μοσχον εκ βοων δια την αμαρτιαν και θελει εμπροσθεν της σκηνης του μαρτυριου. 15 Και οι πρεσβυτεροι της συναγωγης θελουσιν επιθεσει τας χειρας αυτων επι την κεφαλην του μοσχου ενωπιον του Κυριου εις την βασιν του θυσιαστηριου του ολοκαυτωματος. 16 Και ο ιερευς ο χρισμενος θελει φερει απο του αιματος του μοσχον εις την σκηνην του μαρτυριου. 17 και θελει εμβαψει ο ιερευς τον δακτυλον αυτου εις το αιμα και θελει ραντισει επτακις εις την βασιν εις του καταπετασματος. 18 και θελει βαλει απο του αιματος επι τα κερατα του θυσιαστηριου του εις την βασιν του θυσιαστηριου του ολοκαυτωματος. 19 και απαν το στεαρ αυτου θελει αφαιρεσει απο αυτου και θελει καυσει επι του θυσιαστηριου και αφαιρεσει απο την κοπρον αυτου και θελει καυσει αυτον εμπροσθεν της σκηνης του μαρτυριου. 20 και θελει εμβαψει η κοπρον αυτου εις την σκηνη του μαρτυριου και θελει καυσει επι του θυσιαστηριου. 21 και θελει εμβαψει η κοπρον αυτου εις την σκηνη του μαρτυριου και θελει καυσει επι του θυσιαστηριου. 22 στηρ η φορητης προσφορας. 23 η εαν η κοπρον αυτου την οποιαν ημαρτησε τοτε θελει φερει την κοπρον αυτου επι του θυσιαστηριου. 24 και θελει καυσει επι του θυσιαστηριου και αφαιρεσει απο του αιματος εις την βασιν του θυσιαστηριου.
εἰς ὀσμὴν εὐωδίας πρὸς τὸν Κυριον· καὶ θελεί καμεί εξιλεώσιν ὑπὲρ αὐτοῦ οἱ ιερεῖς, καὶ θελεί 
συγχωρῆθη εἰς αὐτον. 32Εαν δὲ φέρῃ προβατὸν διὰ προσφορὰν αὐτοῦ περὶ ἀμαρτίας, θελεῖ φερεῖ 
αὐτὸ θηλυκὸν αμωμὸν· 33καὶ θελεῖ εἰπέσει τὴν χειρὰ αὐτοῦ εἰς τὴν κεφαλὴν τῆς περὶ ἀμαρτίας 
προσφοράς, καὶ θελοῦσι σφαξεῖ ἀυτὸ διὰ προσφορὰν περὶ ἀμαρτίας, εν τῷ τόπῳ οὗ οφαζοῦσι 
τὸ ὀλοκαυτῶμα. 34Καὶ θελεῖ λαβεῖ οἱ ιερεῖς απὸ τοῦ αἷματος τῆς περὶ ἀμαρτίας προσφορᾶς διὰ 
τοῦ δακτυλοῦ αὐτοῦ καὶ βαλεῖ εἰς τὸ κεφαλῆς τοῦθεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὴν βασίν τοῦ 
θυσιαστηρίου. 35Καὶ θελεῖ αφαιρεῖν πᾶν τὸ στείρα αὐτοῦ, καθὼς αφαιρεῖται τὸ στείρα 
τοῦ προβατοῦ ἀπὸ τῆς θυσίας τῆς εἰρήνης προσφορᾶς· καὶ θελεῖ καυσεῖ αὐτὰ ὁ ιερεὺς ἐπὶ 
τοῦ θυσιαστηρίου κατὰ τὰς προσφορὰς τὰς γίνομενα διὰ πῦρος εἰς τὸν 
Κυριον· καὶ θελεῖ καμεῖ οἱ ιερεῖς εἰς τὸν Κυριον· καὶ θελεῖ καμεῖλε εξιλεώσιν περὶ τῆς 
ἀμαρτίας αὐτοῦ τὴν ὁποίαν ἠμαρτῆσε, καὶ θελεῖ συγχωρῆθη εἰς αὐτόν.

Chapter 5

1Εαν δὲ τὶς ἀμαρτησῆ καὶ ακοῦσῃ φωνὴν ὀρκίσμου καὶ ηνῖ ἀμαρτίας, εἰτε εἶδεν εἰτε εὑρέσε 
εάν δὲν φανερώσῃ αὐτὸ, τότε θελεῖ βαστάσει τὴν ἀνομίαν αὐτοῦ. 2Εαν τὶς εγγίσῃ πρᾶγμα τι 
ἀκαθαρτὸν, εἰτε θνησιμαίον ἀκαθαρτὸν θηρίου εἰτε θνησιμαίον κτηνοῦ εἰτε θνησιμαίον 
ερπετῶν ἀκαθαρτῶν, καὶ ελαθεν, ομως θελεῖ εἰσθαί ἀκαθαρτός καὶ εὐνόχος. 3Εαν εγγίσῃ 
ἀκαθαρσίαν ἀνθρώπου, εἰτε ἀνθρώπων οἰκίαν εἰτε θρῆσιν ἀνθρώπων εἰτε θρῆσιν 
ζώων αὐτοῦ, διὰ τῆς ὁποίας οἰκναίνεται τίς, καὶ ελαθεν αὐτοῦ· τότε θελεῖ εἰσθαί εὐνόχος. 4Εαν τὰς ὁμοσή, 
προφερὼν αστοχαστῶς διὰ τῶν χειλῶν αὐτοῦ να κακοποιησῇ, η να αγαθοποιησῇ εἰς παν ὁ, τι 
ηθελε προφερεῖ αστοχαστῶς ο ἀνθρώπος μεθ’ ὀρκοῦ καὶ ελαθεν· τότε θελεῖ εἰσθαί εὐνόχος 
eis ex ek tou twν. 5Otan loipon einai tis enochos eis en ek touton, thelei euxomologhēi kata ti ημαρτησῆ. 6kai thelei ferei pros ton Kurioun prosfoforan peri tis parabassewns 
avtou, dia tìn aμartian avtou tìn opoían hìmarti, θηλυκον αρνιον ek probaton tìn traghòn ex 
aigwn, eis prosforan peri aμartias: kai thelei kamie eξilewson tìn iereus uper avtou peri tìn 
aμartias avtou. 7Kai ean deν eυπορη να φερη προβατον η aigia, thelei ferei pros tìn Kurioun, dia 
tìn aμartian avtou tìn ημαρτησῆ, δυο τρυγονας τìn δυο νεοσσους περιστερων: miainiai 
dia prosforan peri aμartias kai miainiai olokatwmata. 8Kai thelei ferei autas pros tìn iereus, osites 
thelei prosferei prwton ekeinion tìn peri aμartias prosfoforan: kai thelei koufai dia twn onuchw 
tìn kefalh is antis apo to avchoun autis, plhyn deν thelei diaxorhisei autin. 9Kai apo tòu 
aμatos tis peri aμartias prosfoforas thelei rantiwos tìn toiochon του θυσιαστηρίου· τò de 
epauleithen tòu aμatos thelei straggyei eξeis tìn basin του θυσιαστηρίou· einais prosfofora 
peri aμartias. 10Tìn de deuteran thelei kamie olokatwmata kata to diategamenon· kai thelei 
kamie tìn iereus eξilewson uper avtou, peri tìn aμartias avtou tìn opoían hìmarti, kai thelei 
syghwrhēi eis avton. 11Al' ean deν eυπορη να φερη δυο τρυγονας h δυο neosos periisterwn, 
tote thelei ferei o aμartiasis diα prosfoforan avtou tò dekaton enos epha sēmidalews eis prosfoforan
καὶ θελεὶ φερεῖ αὐτὴν πρὸς τὸν ιερεὰ καὶ οἱ ιερεὺς θελεῖ δραξεῖ απ' αὐτῆς οσον χωρεῖ ἡ χεὶρ αὐτοῦ, καὶ θελεῖ κακεῖν αὐτὸ εἰπ' τοῦ θυσιαστηρίου, κατὰ τὰς προσφορὰς τὰς διὰ πυρὸς γινομένας εἰς τὸν Κυριον’ εἶναι προσφορά περὶ αμαρτιας. 13Καὶ θελεῖ κακεῖν οἱ ιερεὺς εξιλεώσων ὑπὲρ αὐτοῦ περὶ τῆς αμαρτίας αὐτοῦ τὴν ὁμολογίαν αὐτοῦ, ἐκ τῶν μυθῶν τῆς αμαρτίας. 14Καὶ εἶπεν Κυριος πρὸς τὸν Μωυσῆν, λέγων, 15Εὰν τὰς πράξεις παρανόμους καὶ αμαρτίας εξ αἴγνωσίας εἰς τὰ αγαί τοῦ Κυρίου, τοτέ θελεῖ φερεῖ πρὸς τὸν Κυρίον γιὰ τὴν αμαρτίαν αὐτοῦ κριόν αμωμὸν ἐκ τοῦ ποιμνίου κατὰ τὴν εἰκότητάν σου εἰς τὸν ιερεῖον, εἰς προσφοράν εἰς αμαρτίας. 16Καὶ θελεῖ κακεῖν οἱ ιερεὺς εξιλεώσων ὑπὲρ αὐτοῦ διὰ τῆς αμαρτίας αὐτοῦ, καὶ θελεῖ τὸ κρίον αμωμὸν ἐκ τοῦ ποιμνίου κατὰ τὴν εἰκότητάν σου εἰς τὸν ιερεῖον, εἰς προσφοράν εἰς αμαρτίας. 17Καὶ εἶπεν τὰς αμαρτίας καὶ πράξεις τοῖς οὐδὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου νὰ μὴ πραττοῦνται, καὶ δὲν εἰδότας ὑπὸ τοῦ Κυρίου, ομοίως θελεῖ εἰσαγεῖν εὐνοχὸς καὶ θελεῖ βαστάσει τὴν αμαρτίαν αὐτοῦ, καὶ θελεῖ φερεῖ κρίον αμωμὸν ἐκ τοῦ ποιμνίου κατὰ τὴν εἰκότητάν σου, εἰς προσφοράν. 18Καὶ εἶπεν Κυριος πρὸς τὸν Μωυσῆν, λέγων, 19Εὰν τὰς αμαρτίας καὶ πράξεις εἰς τὸν Κυρίον τοῖς οὐδὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου νὰ μὴ πραττοῦνται, καὶ δὲν εἰδότας ὑπὸ τοῦ Κυρίου, ομοίως θελεῖ εἰσαγεῖν εὐνοχὸς καὶ θελεῖ βαστάσει τὴν αμαρτίαν αὐτοῦ.
λίνα θελεί φορεσεί επί την σάρκα αυτού, και θελεί αφαιρεσεί την στακτήν του ολοκαυτωμάτος
tο οποίον κατέφαγε το πυρ επί του θυσιαστηρίου· και θελεί βαλεί αυτήν εις το πλαγιόν του
θυσιαστηρίου. 11 Και θελεί εκδύθη την στολήν αυτού και ενδυθή αλλήν στολήν· και θελεί φερεί
tην στακτήν εξώ του στρατοπεδού εις τοπον καθαρόν. 12 Και το πυρ επί του θυσιαστηρίου θελεί
kατεσθαί επ’ αυτον’ δεν θελεί σβεσθή· και θελεί καιεί να βαλεί αυτήν εις το πλαγιόν του
θυσιαστηρίου.

13 Και θελεί εκδύθη την στολήν αυτού και ενδυθή αλλήν στολήν· και θελεί φερεί
tην στακτήν εξω του στρατοπεδού εις τοπον καθαρόν.

14 Και το πυρ το επί του θυσιαστηρίου θελεί
kαιεσθαι επ’ αυτού· δεν θελεί σβεσθή· και θελεί καιεί ο ιερεύς επ’ αυτού ξυλα καθ’ εκαστήν πρωιαν,
και θελεί στοιβάσει το ολοκαυτώματος επ’ αυτού, και θελεί καιεί επ’ αυτού το στεαρ της εἰρήνικης
προσφοράς. 15 Το πυρ θελεί καιεσθαι διαπάνω επί του θυσιαστηρίου· δεν θελεί σβεσθή.

16 Ουτος δε ειναι ο νομός της αλφιτων προσφοράς· οι υιοί του Ααρων θελουσι προσφερεῖν αυτήν ενωπίον
του Κυρίου εμπροσθεν του θυσιαστηρίου.

17 Και θελεί αφαιρεσεί απ’ αυτής οσον χωρεί η χειρ
αυτου, απο της σεμιδαλεως της εξ αλφιτων προσφορας και θελεί καυσεί αυτο επί του θυσιαστηρίου εις οσμην ευωδιας,
μνημοσύνον αυτης προς τον Κυριον.

18 Το δε εναπολειφθεν εκ τουτων θελουσι φαγει ο Ααρων
και οι υιοι αυτου· αζυμον θελει τρωγεσθαι εν τοπω αγιω εν τη αυλη της σκηνης του μαρτυριου
θελουσι τρωγει.

19 Δεν θελει εψηθη μετα προζυμιου· δια μεριδιον αυτων εδωκα αυτο απο
των δια πυρος γινομενων προσφορων μου· ειναι αγιωτατον, καθως η περι αμαρτιας προσφορα,
καθως η περι ανομιας.

20 Παν αρσενικον μεταξυ των τεκνων του Ααρων θελει τρωγει αυτο·
tουτο θελει εισθαι νομιμον αιωνιον εις τας γενεας σας, απο των δια πυρος γινομενων προσφορων
tου Κυριου πας οταν εγγιση αυτα, θελει αγιασθη.

21 Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων,
22 τουτο ειναι το δωρον του Ααρων και των υιων αυτου το οποιον θελουσι προσφερει προς τον
Κυριον την ημεραν καθ’ ην χρισθη· το δεκατον ενος εφα σεμιδαλεως εις παντοτεινην προσφοραν
εξ αλφιτων, το ημισυ αυτης το πρωι, και το ημισυ αυτης το εσπερας·

23 επι καψης θελει ετοιμασθη
μετα ελαιου· εψημενον θελεις φερει αυτο· και τα εψημενα τμηματα των εξ αλφιτων προσφορων
θελεις προσφερει εις οσμην ευωδιας προς τον Κυριον.

24 Και ο ιερευς ο κεχρισμενος αντ’ αυτου
μεταξυ των υιων αυτου θελει προσφερει αυτην· τουτο ειναι νομιμον αιωνιον δια τον Κυριον.
ολοκληρως θελει καιεσθαι.

25 Και πασα προσφορα εξ αλφιτων ιερεως θελει καιεσθαι ολοκληρως·
dεν θελει τρωγεσθαι.

26 Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων,
27 Λαλησον προς τον Ααρων
και προς τους υιους αυτου, λεγων, Ουτος ειναι ο νομος της περι αμαρτιας προσφορας· Εν τω τοπω
οπου σφαζεται το ολοκαυτωμα, θελει σφαγη η περι αμαρτιας προσφορα εμπροσθεν του Κυριου·
eιναι αγιωτατον.

28 Ο ιερευς ο προσφερων αυτην περι αμαρτιας θελει τρωγει αυτην· εν τοπω αγιω
θελει τρωγεσθαι, εις τη αυλη της σκηνης του μαρτυριου.

29 Παν αρσενικον μεταξυ των ιερεων θελει τρωγει εξ αυτης· ειναι αγιωτατον.

30 Και πασα προσφορα περι αμαρτιας, απο του αιματος της οποιας φερεται εις την σκηνην του
μαρτυριου δια να γεινη εξιλεωσις εν τω αγιαστηριω, δεν θελει τρωγεσθαι με πυρ θελει καιεσθαι.
Chapter 7

1 Ουτος δε ειναι ο νομος της περι ανομιας προσφορας· ειναι αγιωτατον. 2 Εν τω τοπω οπου σφαζουσι το ολοκαυτωμα, θελουσι σφαξιν την περι ανομιας προσφοραν· και το αιμα αυτης θελει ραντιζεσθαι επι το θυσιαστηριον κυκλω. 3 Και θελει προσφερεσθαι εξ αυτης παν το στεαρ αυτης, και το αιμα αυτης ραντιζεσθαι επι το θυσιαστηριον κυκλω. 4 Και θελει προσφερεσθαι εξ αυτης παν το στεαρ αυτης, η ουρα και το στεαρ το περικαλυπτον τα εν τοσθια. 5 Αυτης ειναι περι ανομιας προσφορα· ειναι αγιωτατον.

6 Παν αρσενικον μεταξυ των ιερεων θελει τρωγει αυτην· εν τοπω αγιω θελει τρωγεσθαι· ειναι αγιωτατον.

7 Καθως ειναι η περι αμαρτιας προσφορα, ουτω και η περι ανομιας προσφορα· ειναι αγιωτατον. 8 Οι ιερεις ουσιον εξιλεωσιν δια αυτης, θελει λαμβανει αυτην.

9 Και οι ιερεις οι οποιοι προσφερει ολοκαυτωμα οι ιερεις θελει λαμβανει δια εαυτου το δερμα του ολοκαυτωματος, το οποιον προσφερε. 10 Και πασα προσφορα εξ αλφιτων, ητις ηθελεν εψηθη εν κλιβανω, και παν ο, τι ετοιμαζεται εν τηγανιω και επι καψης, θελει εισθαι του ιερεως του προσφεροντος αυτην. 11 Και οι ιερεις μεταξυ των ιερεων θελει τρωγει αυτην· εν τοπω αγιω η θυσια αυτη θελει προαρρητα ειναι· ουτω των ανθρωπων μετα της προσφορας αυτης, οι ιερεις ουσιοι ειναι αγιωτατοι.
τους υιους Ισραηλ, λεγων, Δεν θελετε τρωγει παντελως στεαρ βοος η προβατου η αιγος. 24Και το στεαρ του θηριαλωτου δυναται να χρησιμευη εις πασαν αλλην χρειαν· δεν θελετε ομως τρωγει δι'#ολου απ' αυτου. 25Παρομοιως δεν θελετε τρωγει ουδεν αιμα, ειτε πτηνου ειτε ζωου εν ουδεμια εκ των κατοικιων σας. 26Πασα ψυχη ητις ηθελε φαγει οποιονδηποτε αιμα, και εκεινη η ψυχη θελει απολεθη εκ του λαου αυτης. 27Παρομοιως δεν θελετε τρωγει ουδεν αιμα, ειτε πτηνου ειτε ζωου εν ουδεμια εκ των κατοικιων σας. 28Και οι ιερεις θελει καιει το στεαρ επι του θυσιαστηριου· το στηθος ομως θελει εισθαι του Ααρων και των υιων αυτου. 29Και οι ιερεις θελει καιει το στεαρ επι του θυσιαστηριου· το στηθος ομως θελει εισθαι του Ααρων και των υιων αυτου. 30Αι χειρες αυτου θελουσι φερει τας δια πυρος γινομενας προσφορας του Κυριου· θελει φερει το στεαρ μετα του στηθους, δια να κινηται το στηθος ως προσφορα κινητη εμπροσθεν του Κυριου. 31Και ο ιερευς θελει καιει το στεαρ επι του θυσιαστηριου· το στηθος ομως θελει εισθαι του Ααρων και των υιων αυτου. 32Και οι ιερεις θελει καιει το στεαρ επι του θυσιαστηριου· το στηθος ομως θελει εισθαι του Ααρων και των υιων αυτου. 33Οστις εκ των υιων του Ααρων προσφερει το αιμα της ειρηνικης προσφορας και το στεαρ, θελει λαμβανει τον δεξιον ωμον εις μεριδιον αυτου. 34Διοτι το κινητον στηθος και τον υψουμενον ωμον ελαβον παρα των υιων Ισραηλ εκ των θυσιων της ειρηνικης προσφορας αυτων, και εδωκα αυτα προς τον Ααρων τον ιερατα. 35Τουτο ειναι το χρισμα του Ααρων, και το χρισμα των υιων αυτου, απο των δια πυρος γινομενων προσφορων του Κυριου, την ημεραν καθ' ην ημεραν καθ' ην ημεραν εχρισεν αυτους, εις νομιμον αιωνιον εις τας γενεας αυτων.

Chapter 8

1Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 2Λαβε τον Ααρων και τους υιους αυτου μετ' αυτου, και τας στολας και το ελαιον του χρισματος και τον μοσχον της περι αμαρτιας προσφορας και τους δυο κριους και το κανιστρον των αζυμων. 3Και συναξον πασαν την συναγωγην εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου. 4Και εκαμεν ο Μωυσης καθως προσεταξεν εις αυτον ο Κυριος· και συνηχθη η συναγωγη εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου. 5Και ειπεν ο Μωυσης προς την συναγωγην, Ουτος ειναι ο λογος τον οποιον προσεταξεν ο Κυριος να γεινη. 6Και εφερεν ο Μωυσης τον Ααρων και τους υιους αυτου και ελουσεν αυτους με υδωρ. 7Και εβαλεν τον χιτωνα επ' αυτου, και εβαλεν την ζωνην, και ενεδυσεν αυτον τον ποδηρη.
το εφοδ, και εζωσεν αυτον την κεντητην ζωνην του εφοδ, και περιεζωσεν αυτον με αυτην. 8КАΙ εβαλεν επι αυτου το περιστηθιον εις το περιστηθιον εβαλε το ουριμ και το θουμμιμ. 9ΚΑΙ εβαλε την μιτραν επι της κεφαλης αυτου· επι δε της μιτρας, κατα το εμπροσθεν αυτης, εβαλε το πεταλον το χρυσουν, το διαδημα το αγιον, καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην. 10ΚΑΙ ελαβεν ο Μωυσης το ελαιον του χρισματος και εχρισε την σκηνην και παντα τα εν αυτη και ηγιασεν αυτα.

11ΚΑΙ ερραντισεν απ' αυτου επι το θυσιαστηριον επτακις και εχρισε το θυσιαστηριον· και παντα τα σκευη αυτου και τον νιπτηρα και την βασιν αυτου, δια να αγιαση αυτα. 12ΚΑΙ εχυσεν απο του ελαιου του χρισματος επι την κεφαλην του Ααρων και εχρισεν αυτον, δια να αγιαση αυτον.

13ΚΑΙ εφερεν ο Μωυσης τους υιους του Ααρων και ενεδυσεν αυτους χιτωνας και εζωσεν αυτους ζωνας και εβαλε μιτριδια επ' αυτων, καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην. 14ΚΑΙ εφερε τον μοσχον της περι αμαρτιας προσφορας· ο δε Ααρων και οι υιοι αυτου επεθεσαν τας χειρας αυτων επι την κεφαλην του μοσχου της περι αμαρτιας προσφορας.

15ΚΑΙ εσφαξεν αυτον και ελαβεν ο Μωυσης απο του αιματος και εβαλεν επι τα κερατα του θυσιαστηριου κυκλω δια του δακτυλου αυτου, και ηγιασεν το θυσιαστηριον· και το αιμα εχυσεν εις την βασιν του θυσιαστηριου και ηγιασεν αυτα, δια να καμη εξιλεωσιν επ' αυτου. 16ΚΑΙ ελαβε το στεαρ το επι των εντοσθιων και τον λοβον του ηπατου και τους δυο νεφρους και το στεαρ αυτων, και εκαυσεν αυτα ο Μωυσης επι του θυσιαστηριου. 17Τον μοσχον ομως και το δερμα αυτου και το κρεας αυτου, εκαυσεν εν πυρι εξω του στρατοπεδου, καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην. 18ΚΑΙ εφερε τον κριον του ολοκαυτωματος· και ο Ααρων και οι υιοι αυτου επεθεσαν τας χειρας αυτων επι την κεφαλην του κριου. 19ΚΑΙ εσφαξεν αυτον και ερραντισεν ο Μωυσης το αιμα επι το θυσιαστηριον κυκλω.

20ΚΑΙ διεμελισε τον κριον κατα τα μελη αυτου· και εκαυσεν ο Μωυσης ολον τον κριον επι του θυσιαστηριου· ετο ολοκαυτωμα εις οσμην ευωδιας, προσφορα γινομενη δια πυρος εις τον Κυριον· καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην.
Κυριον. 29Και λαβὼν ὁ Μωσής τὸ στήθος, εκκινησεν αὐτὸ εἰς προσφορὰν κινῆτην εἰμπρόσθεν τοῦ Κυρίου· εκ τοῦ κριοῦ τῆς καθιερώσεως τοῦτο ητο τὸ μερίδιον τοῦ Μωσέως, καθὼς προσεταξέν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωσήν. 30Καὶ ελαβὲν ὁ Μωσής ἀπὸ τοῦ ελαιοῦ τοῦ χρισμάτος καὶ απὸ τοῦ αἵματος τοῦ εἰς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἰς τὰς στολὰς αὐτοῦ καὶ εἰς τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ, καθὼς προσεταξέν ὁ Κύριος εἰς τὸν Ααρών, καθὼς ηγιάσε τὸ κρέας τοῦ Μωσέως, καθὼς προσεταξέν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωσήν. 

31Καὶ εἶπεν ὁ Μωσής πρὸς τὸν Ααρών καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, Βρασάτε τὸ κρέας εἰς τὴν θυρὰν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· καὶ εἰς τὸ σακχάρον εἷς τὸ ψητὸν τοῦ κριοῦ, καθὼς λέγεται, οἱ Ααρών καὶ οἱ υἱοί αὐτοῦ θέλουσιν τρώγει τὰ αὐτὰ, καὶ εἰς τὰς στολὰς αὐτοῦ, καὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ. 32Τὸ δὲ υπολοίπον τοῦ κρέατος καὶ τοῦ αρτοῦ εἰς τὸ σακχάρον εὐθὺς· διότι εἰς τὴν θυρὰν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου δὲν θέλετε εξελθεῖν εἰς τὰ ἑπτά ἡμέρας, οὐτοὶ δὲν θέλετε εξελθεῖν εἰς τὰ ἑπτά ἡμέρας, καθώς εἰς τὰ ἑπτά ἡμέρας εἰς τὴν θυρὰν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ητοτί τὸ κρέας τοῦ Μωσέως, καθὼς εἰς τὰς στολὰς αὐτοῦ καὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ. 33Καὶ εἰπεν ὁ Μωσής πρὸς τὸν Ααρών καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, Βρασάτε τὸ κρέας εἰς τὴν θυρὰν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· καὶ εἰς τὸ σακχάρον εἰς τὰς στολὰς αὐτοῦ καὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ. 34Καὶ εἶπεν ὁ Μωσής πρὸς τὸν Ααρών καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, Βρασάτε τὸ κρέας εἰς τὴν θυρὰν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· καὶ εἰς τὸ σακχάρον εἰς τὰς στολὰς αὐτοῦ καὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ. 35Καὶ εἶπεν ὁ Μωσής πρὸς τὸν Ααρών καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, Βρασάτε τὸ κρέας εἰς τὴν θυρὰν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· καὶ εἰς τὸ σακχάρον εἰς τὰς στολὰς αὐτοῦ καὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ. 36Καὶ εἶπεν ὁ Μωσής πρὸς τὸν Ααρών καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, Βρασάτε τὸ κρέας εἰς τὴν θυρὰν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· καὶ εἰς τὸ σακχάρον εἰς τὰς στολὰς αὐτοῦ καὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ.
δέρμα εκαυσεν εν πυρι εξω του στρατοπεδου. 12Και εσφαξε το ολοκαυτώμα· και οι υιοι του Ααρων
παρεστησαν εις αυτον το αιμα, και ερραντισεν αυτα επι του θυσιαστηριου κυκλω. 13Και εφερα
προς αυτον το ολοκαυτώμα διαμεμελισμενον και την κεφαλην· και εκαυσεν αυτα επι του
θυσιαστηριου. 14Και επιτυγχανε τα εντοσθια και τους ποδας· και εκαυσεν αυτα επι το ολοκαυτώμα
eπι του θυσιαστηριου. 15Και προσεφερε το δωρον του λαου· και ελαβε τον τραγον της περι αμαρτιας
του λαου και εσφαξεν αυτον, και προσεφερεν αυτον περι αμαρτιας, καθως και το
πρωτον. 16Και προσεφερε το ολοκαυτώμα και εκαμεν αυτο κατα το διατεταγμενον. 17Και προσεφερε
tην εξ αλφιτων προσφοραν· και ενεπλησε την χειρα αυτου απ' αυτης και εκαυσεν αυτην επι του
θυσιαστηριου, εκτος του πρωινου ολοκαυτωματος.

18Εσφαξεν ετι τον βουν και τον κριον της
eιρηνικης θυσιας της υπερ του λαου· και οι υιοι του Ααρων παρεστησαν το αιμα προς αυτον, και
ερραντισεν αυτο επι του θυσιαστηριου κυκλω,

19και το στεαρ του βοος και του κριου, την ουραν
και το στεαρ το καλυπτον τα εντοσθια και τους νεφρους και τον λοβον του ηπατος·

20και εθεσαν
tα στεατα επι τα στηθη, και εκαυσε τα στεατα επι του θυσιαστηριου·

21τα δε στηθη και τον ωμον
tον δεξιον εκινησεν ο Ααρων εις προσφοραν κινητην ενωπιον του Κυριου, καθως προσεταξεν ο
Μωυσης.

22Και υψωσας ο Ααρων τας χειρας αυτου προς τον λαον, ευλογησεν αυτους· και κατεβη,
αφου προσεφερε την περι αμαρτιας προσφοραν και το ολοκαυτωμα και τας ειρηνικας προσφορας.

23Και εισηλθεν ο Μωυσης και ο Ααρων εις την σκηνην του μαρτυριου· και εξελθοντες ευλογησαν
tον λαον· και εφανη η δοξα του Κυριου εις παντα τον λαον.

Chapter 10

1Και λαβοντες οι υιοι του Ααρων, Ναδαβ και Αβιουδ, εκαστος το θυμιατηριον αυτου, εβαλον
πυρ εις αυτο, και επ' αυτο εβαλον θυμιαμα και προσεφεραν ενωπιον του Κυριου πυρ ξενον, το
οποιον δεν προσεταξεν εις αυτους. 2Και εξηλθε πυρ παρα του Κυριου και κατεφαγεν αυτους· και
απεθανον εμπροσθεν του αγιαστηριου.

3Τοτε ειπεν ο Μωυσης προς τον Ααρων, Τουτο ειναι το οποιον
eιπεν ο Κυριος, λεγων, Εγω θελω αγιασθη εις τους πλησιαζοντας εις εμε, και θελω δοξασθη· και ο Ααρων εσιωπησε.

4Και εκαλεσεν ο Μωυσης τον Μισαηλ και τον
Ελισαφαν, υιους του Οζιηλ, και ειπε προς αυτους, Πλησιασατε, σηκωσατε τους
αδελφους σας απ' εμπροσθεν του αγιαστηριου εξω τον λαον, και δεν θελετε εξελθει εκ της
θυρας της σκηνης του μαρτυριου, δια να μη αποθανητε και ηλαλαξαν και επεσον κατα προσωπον αυτων.
του Μωυσεως. 8Και ελάλησε Κυριος προς τον Ααρων, λεγων, 9Όινον και σικέρα δεν θελετε πιει, συ, και οι υιοι σου μετα σου, όταν εισερχησθε εις την σκηνην του μαρτυριου, δια να μη αποθανητε·
touto thelei eisai thei
και αυτην αιωνιον εις τας γενεας σας· 10και δια να διακρινητε μεταξυ αγιου και
βεβηλου και μεταξυ ακαθαρτου και καθαρου· 11και δια να διδασκητε τους υιους Ισραηλ παντα τα
diatagamata, osa elalhse Kuriou proS autous dia xheiros tou Mowsews. 12Kai eipen o Mowshis proS tou Aarou kai proS tou Eleazar kai proS tou Ithamar, touS uious autou touS
eanapoleirhethantas, Laphabethe tis ej alfiton prorsforasan tis enapoleirftheisan apo twn dieu puroS
grinomenov thsioS tou Kuriou kai fagete authyn aXymou plhson tou theiasthriou' dioti einai
agwtagon· 13kai thelete fagei authyn en topw aXy' epieidh einai to dikaiou sou kai to dikaiou
twn uious sou ek twn dieu puroS grinomenov thsioS tou Kuriou' dioti outw prorsetaxhyn· 14kai
to kiniton sththos kai to ufoymenov omou thelete fagei en katharw topw, sy kai oi uious sou kai
ai thugnteres sou metas sou' dioti einai to dikaiou sou kai to dikaiou twn uious sou, dothnta ek
twn thsioS tis eirhnikhs prorsforas twn uious tou Isthalm· 15to ufoymenov omou kai to kiniton
sththos thelousi ferei metas twn dieu puroS grinomenov prorsforon tou steatom, dia na kinnshsai
auta eis kinithν prorsforon enwpion tou Kuriou' kai thelei eisai eis se kai eis toun uious sou
meta sou eis noymion aiwnion, kathws prorsetazhen o Kuriou. 16Kai eXηtisken epimeleos o Mowshis
ton tragou tis peri amartias prorsforas' kai idou, hto katakakeusmenos' kai ethymhth kata tou
Eleazar kai kata tou Ithamar, twv uious tou Aarou twv enapoleirhentov, legon, 17Dia ti dein
efaghe tene peri amartias prorsforan en topw aXy; dioti einai agwtagon· kai edwken autw eis
esas Kuriou dia na Xhkgnthei tis anomian tis svngwghs, wste na kaumhtei exlewshn uper autwn
enwpion tou Kuriou· 18Idou, to aima autov dein eferht eis to theiasthriou' prrepi eXapantos na
fagei auto en tw theiasthriw, kathws prorsetazh. 19Kai eipen o Aarow proS tou Mowshin, Idou,
autw prorsfeiran semirow tis peri amartias prorsforan autown kai to olokatwima autwn
enwpion tou Kuriou kai svnbhshen eis eme toiuauta' ean lopon thekol fagei tene peri amartias
prorsforan semirow, touto theleven eisai areston eis toun oufhalhmos tou Kuriou; 20Kai hkoousen
o Mowshis kai hresin eis autow.

Chapter 11

1Kai elalhse Kuriou proS tou Mowshin kai proS tou Aarow legon proS autous, 2Lalhaste
proS touS uious Isthalm, legonetes. Tauta einai ta ζωα ta oposa thelete trwgei ek pantwn tw
ktwn twv epi tis yhs. 3Pan diXhlon metazu twv ktwn enox tou poda esaximenon kai
anamassow, touto thelete trwgei. 4Tauta omws dein thelete trwgei ek twv osa anamassowin he ek
twn osa einai diXhla' tne kaμhλw, dioti anamassas men, plhn dein einai diXhlo' einai akathartos
eis esas· 5kai ton dasupodα, dioti anamassas men, plhn dein einai diXhlo' einai akathartos eis
esas· 6kai ton laγw, dioti anamassas men, plhn dein einai diXhlo' einai akathartos eis esas·
kai ton xoiroν, dioti einai men diXhlos kai eixi ton poda esaximenon, plhn dein anamassas' einai
ακαθαρτος εις εσας· 8απο του κρεατος αυτων δεν θελετε τρωγει και το θνησιμαιον αυτων δεν
θελετε εγγιζει ειναι ακαθαρτα εις εσας. 9ταυτα θελετε τρωγει εκ παντων των εν τοις υδασι παντα
οσα εχουσι πτερα και λεπη, εν τοις υδασι, εν ταις θαλασσαις και εν τοις ποταμοις, ταυτα θελετε
τρωγει. 10και παντα οσα δεν εχουσι πτερα και λεπη, εν ταις θαλασσαις και εν τοις ποταμοις, απο
pαντων οσα κινουνται εν τοις υδασι και απο παντον εμψυχου ζωου το οποιον ειναι εν τοις υδασι,
θελουσιν εισθαι βδελυκτα εις εσας· 11ταυτα εξαπαντος θελουσιν εισθαι βδελυκτα εις εσας· απο
tου κρεατος αυτων δεν θελετε τρωγει και το θνησιμαιον αυτων θελετε βδελυττεσθαι. 12παντα
οσα εν τοις υδασι δεν εχουσι πτερα και λεπη, θελουσιν εισθαι βδελυκτα εις εσας.
13και παντα οσα δεν εχουσι πτερα και λεπη, εν ταις θαλασσαις και εν τοις ποταμοις, απο
παντων οσα κινουνται εν τοις υδασι και απο παντος εμψυχου ζωου το οποιον ειναι εν τοις υδασι,
θελουσιν εισθαι βδελυκτα εις εσας· 14ταυτα εξαπαντος θελουσιν εισθαι βδελυκτα εις εσας· απο
tου κρεατος αυτων δεν θελετε τρωγει και το θνησιμαιον αυτων θελετε βδελυττεσθαι. 15παντα
οσα εν τοις υδασι δεν εχουσι πτερα και λεπη, εν ταις θαλασσαις και εν τοις ποταμοις, ταυτα θελετε
τρωγει. 16και παντα οσα δεν εχουσι πτερα και λεπη, εν ταις θαλασσαις και εν τοις ποταμοις, απο
παντων οσα κινουνται εν τοις υδασι και απο παντος εμψυχου ζωου το οποιον ειναι εν τοις υδασι,
θελουσιν εισθαι βδελυκτα εις εσας· 17ταυτα εξαπαντος θελουσιν εισθαι βδελυκτα εις εσας· απο
tου κρεατος αυτων δεν θελετε τρωγει και το θνησιμαιον αυτων θελετε βδελυττεσθαι.
θησιμαιοι αυτων, θελει εισθαι ακαθαρτον· κλιβανος ειτε εστια θελουσι κρημνισθη· ειναι ακαθαρτα και ακαθαρτα θελουσι εις εσας. Πηγη ομως η λακκος, συναξις υδατων, θελει εισθαι καθαρον· πλην ο, τι εγγιση το θησιμαιον αυτων, θελει εισθαι ακαθαρτον. Και εαν πεση απο του θησιμαιου αυτων επι τι σπερμα σποριμον, το οποιον μελλει να σπαρθη, καθαρον θελει εισθαι. Εαν δε επιχυθη υδωρ επι του σπερματος και πεση απο του θησιμαιου αυτου επ' αυτο, ακαθαρτον θελει εισθαι εις εσας. Και εαν αποθανη τι εκ των κτηνων τα οποια δυνασθε να τρωγητε, οστις εγγιση το θησιμαιον αυτου, θελει εισθαι ακαθαρτος εως εσπερας. Και οστις φαγη απο του θησιμαιου αυτου, θελει πλυνει τα ιματια αυτου και θελει εισθαι ακαθαρτος εως εσπερας. Και εαν αποθανη τι εκ των κτηνων τα οποια δυνασθε να τρωγητε, οστις εγγιση το θησιμαιον αυτου, θελει εισθαι ακαθαρτος εως εσπερας. Και οστις φαγη απο του θησιμαιου αυτου, θελει πλυνει τα ιματια αυτου και θελει εισθαι ακαθαρτος εως εσπερας. Και εαν αποθανη τι εκ των κτηνων τα οποια δυνασθε να τρωγητε, οστις εγγιση το θησιμαιον αυτου, θελει εισθαι ακαθαρτος εως εσπερας. Και εαν αποθανη τι εκ των κτηνων τα οποια δυνασθε να τρωγητε, οστις εγγιση το θησιμαιον αυτου, θελει εισθαι ακαθαρτος εως εσπερας. Και εαν αποθανη τι εκ των κτηνων τα οποια δυνασθε να τρωγητε, οστις εγγιση το θησιμαιον αυτου, θελει εισθαι ακαθαρτος εως εσπερας.

Chapter 12

1Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 2Λαλησον προς τους υιους Ισραηλ, λεγων, Εαν γυνη τις συλλαβη και γεννηση αρσενικον, τοτε θελει εισθαι ακαθαρτος επτα ημερας· κατα τας ημερας του χωρισμου δια τα γυναικεια αυτης θελει εισθαι ακαθαρτος. 3Και την ογδοην ημεραν θελει περιτεμνεσθαι η σαρξ της ακροβυστιας αυτου. 4Και ετι τριακοντα τρεις ημερας θελει μεινει εις το αιμα του καθαρισμου αυτης· ουδεν πραγμα αγιον θελει εγγισει και εις το αγιαστηριον δεν θελει εισελθει, εωσου πληρωθωσιν αι ημεραι του καθαρισμου αυτης. 5Αλλ' εαν γεννηση θηλυκον, τοτε θελει εισθαι ακαθαρτος δυο εβδομαδας, καθως εν τω χωρισμω αυτης· και θελει μεινει ετι εις το αιμα του καθαρισμου αυτης εξηκοντα εξ ημερας. 6Και αφου πληρωθωσιν αι ημεραι του καθαρισμου αυτης· ουτος δε θελει προσφερει αυτο ενωπιον του Κυριου και θελει καμει εξιλεωσιν υπερ αυτης και θελει καθαρισθη απο της ροης του αιματος αυτης. Ουτος ειναι ο νομος της γεννωσης αρσενικον η θηλυκον. 7Εαν ομως δεν ευπορη να φερη αρνιον, τοτε θελει φερει δυο
τρυγόνας η δυο νεοσσούς περιστερών, μιαν δια ολοκαυτωμα και μιαν δια προσφοραν περί αμαρτιας· και θελει καμει εξιλεωσιν υπερ αυτης ο ιερευς, και θελει καθαρισθη.

Chapter 13

1Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην και προς τον Ααρων, λεγων, 2Όταν ανθρωπος τις εχη επι του δερματος της σαρκος αυτου πρησμα η ψωραν, η εξανθημα, και γεινη εις το δερμα της σαρκος αυτου πληγη λεπρας, τοτε θελει φερθη προς τον Ααρων τον ιερεα η προς ενα των υιων αυτου των ιερεων: 3και ο ιερευς θελει θεωρησει την πληγην εις το δερμα της σαρκος αυτου, ειναι πληγη λεπρας· ο δε ιερευς θελει θεωρησει αυτον και θελει κρινει αυτον ακαθαρτον. 4Αλλ' εαν το εξανθημα ηναι λευκον εις το δερμα της σαρκος αυτου και εις την οψιν δεν ειναι βαθυτερον του δερματος και η θριξ αυτου δεν μετεβληθη εις λευκην, τοτε θελει κλεισει ο ιερευς τον εχοντα την πληγην επτα ημερας· 5και θελει θεωρησει αυτον ο ιερευς την εβδομην ημεραν. και ιδου, εαν ιδη οτι η πληγη ειναι εις στασιν και η πληγη δεν εξηπλωθη εις το δερμα, τοτε θελει κλεισει αυτον ο ιερευς αλλας επτα ημερας· 6και θελει θεωρησει ο ιερευς εκ δευτερου την εβδομην ημεραν· και ιδου, εαν η πληγη ημαυρωθη και δεν εξηπλωθη η πληγη εις το δερμα, αφην εξηπλωθη περι του ιερεως δια τον καθαρισμον αυτου, θελει και εβδομην καθαρον· αυτη ειναι ψωρα· και θελει πλυνει τα ιματια αυτου και θελει εισθαι καθαρος. 7Εαν ομως εξηπλωθη περισσοτερον η ψωρα επι του δερματος, αφην εξηπλωθη παλιν εις τον ιερεα. 8Και εαν ιδη ο ιερευς, οτι εξηπλωθη η ψωρα επι του δερματος, τοτε θελει κρινει αυτον ο ιερευς ακαθαρτον· ειναι λεπρα.

9Όταν η πληγη της λεπρας ηναι εις ανθρωπον, τοτε θελει φερθη προς τον ιερεα.

10και θελει θεωρησει ο ιερευς· και ιδου, εαν το πρησμα ηναι λευκον εις το δερμα και μετεβαλε την τριχα εις λευκην, και ευρισκεται κρεας ζων εις το πρησμα,

11ειναι λεπρα παλαια εις το δερμα της σαρκος αυτου και θελει κρινει αυτον ο ιερευς ακαθαρτον· δεν θελει κλεισει αυτον, διοτι ειναι ακαθαρτος.

12Αλλ' εαν εξηπλωθη πολυ η λεπρα επι του δερματος και η λεπρα εσκεπασεν ολον το δερμα του εχοντος την πληγην απο κεφαλης αυτου και εως ποδων αυτου, οπου και αν θεωρηση ο ιερευς,

13τοτε θελει θεωρησει τον εχοντα την πληγην· ειναι καθαρος.

14Η δε σαρξ επι του δερματος της οποιας ητο ελκος, και ιατρευθη, και εν τω τοπω του ελκους εγεινε πρησμα λευκον, η εξανθημα λευκον κοκκινωπον, θελει δειχθη εις τον ιερεα· 15και θελει θεωρησει ο ιερευς, και ιδου, εαν φαινηται βαθυτερον του δερματος και η θριξ αυτου μεταβληθη εις λευκην, θελει κρινει αυτον ο ιερευς ακαθαρτον· ειναι λεπρα.
πληγὴ λεπρᾶς, ἡτὶς ἑξήνθησεν εἰς τὸ ελκὸς. 21Εὰν δὲ θεωρησῇ αὐτὸ ὁ ἱερεὺς, καὶ ἱδοῦ, δὲν ἦναι λευκαὶ τρίχαι εἰς αὐτὸ καὶ δὲν ἦναι βαθύτερον τοῦ δέρματός καὶ ἦναι ημαυρωμένον, τὸτε ὁ ἱερεὺς θέλει κλείσει αὐτὸν ἐπὶ ἡμέρας. 22καὶ εὰν εξῆλθη ἡμέρα ἐπὶ τοῦ δέρματος, τὸτε θέλει κρίνει αὐτὸν ὁ ἱερεὺς ἀκαθάρτων εἶναι πληγὴ. 23Αλλ᾽ εὰν τὸ εξανθήμα μεν ἐν τῷ τοῖς ἀυτοῦ καὶ δὲν ἦν ἐξῆλθη, τοῦτο εἶναι οὐλή του ἱερεὺς καὶ θέλει κρίνει αὐτὸν ὁ ἱερεὺς καθάρος. 24Εὰν δὲ ἦναι κρεας, εχοῦσα ἐπὶ τοῦ δέρματος αὐτοῦ καύστην φλογώσιν, καὶ τὸ ζῶον κρεας τοῦ πεθανόν μέρους εἶχεν εξανθήμα αὐτοῖς, κοκκινωπὴν ἡ καταλευκὸν, 25τὸτε θέλει θεωρησῇ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς· καὶ ἰδοῦ, εὰν τὸ θριῖκε εἰς τὸ εξανθήμα μετεβλήθη εἰς λευκῆν καὶ εἰς τὴν οψίν ἦν ἐξῆλθαι βαθύτερον τοῦ δέρματος εἶναι πληγὴ λεπρᾶς. 26Αλλ᾽ εάν δὲ θεωρησῇ αὐτὸ καὶ ἵδον ὁ ἱερεὺς καθαρός, θέλει κλείσει αὐτὸν ἐπὶ τριών ἡμέρας· καὶ εὰν εξῆλθῃ πολὺ ἐπὶ τοῦ δέρματος, τότε θέλει κρίνει αὐτὸν ὁ ἱερεὺς ακαθάρτων· εἶναι πληγὴ λεπρᾶς.
και ιδού, εάν το πρόσωπο της πλήγης ήναι λευκόν κοκκινωπόν εἰς το φαλάκρωμα αυτοῦ ή εἰς τον αναφαλαντωμα αυτοῦ, ως το φαινόμενον της λεπρᾶς επί του δερμάτος της σάρκος, εἰς τον κεφάλην αυτοῦ εἰς τον κεφαλην αυτου ειναι η πληγη αυτου. 45 Και του λεπρου, εις τον οποιον ειναι η πληγη, τα ιματια αυτου θελουσι σχισθη και η κεφαλη αυτου θελει εισθαι ασκεπης, και το επανω χειλος αυτου θελει καλυψει και θελει φωναζει, Ακαθαρτος, ακαθαρτος. 46 Παςας τας ημερας καθ' ας η πληγη θελει εισθαι εν αυτω, θελει εισθαι ακαθαρτον· θελει κρινει αυτον ο ιερευς ολως ακαθαρτον· εις την κεφαλην αυτου ειναι η πληγη αυτου. 47 Και του λεπρου, εις τον οποιον ειναι η πληγη, τα ιματια αυτου θελουσι σχισθη και η κεφαλη αυτου θελει εισθαι ασκεπης, και το επανω χειλος αυτου θελει καλυψει και θελει φωναζει, Ακαθαρτος, ακαθαρτος.

Chapter 14

1 Και ἐλάλησε Κυρίος πρὸς τὸν Μωυσῆν, λέγων, 2 Οὕτως εἴναι ὁ νομὸς τοῦ λεπροῦ ε ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ καθαρισμοῦ αυτοῦ· θέλει φερθῆ πρὸς τὸν ιερέα· 3 καὶ θέλει ἐξέλθῃ ὁ ιερέας εξω τοῦ στρατοπεδίου καὶ θέλει δείχνει τὸν ιερέα, καὶ ἱδοῦ, εὰν ἰατρεύη ἡ πληγὴ τῆς λεπρᾶς εἰς τὸν
λεπρον, 4 τοτε θελει προσταξει ο ιερευς να λαβωσι δια τον καθαριζομενον δυο πτηνα ζωντα καθαρα και ξυλον κεδρινον και κοκκινον και υσσωπον. 5Και θελει προσταξει ο ιερευς να σφαξωσι το εν πτηνον εις αγγειον πηλινον επανω υδατος ζωντος. 6το δε πτηνον το ζων, θελει λαβει αυτο και το ξυλον το κεδρινον και το κοκκινον και τον υσσωπον και θελει εμβαψει αυτα και το πτηνον το ζων εις το αιμα του πτηνου του εσφαγμενου επανω του υδατος του ζωντος. 7και θελει ραντισει επι τον καθαριζομενον απο της λεπρας επτακις και θελει κρινει αυτον καθαρον. και θελει απολυσει το πτηνον το ζων επι προσωπον της πεδιαδος. 8Και θελει πλυνει ο καθαριζομενος τα ιματια αυτου και θελει ξυρισει πασας τας τριχας αυτου και θελει λουσθη εν υδατι και θελει εισθαι καθαρος· και μετα ταυτα θελει ελθει εις το στρατοπεδον και θελει διατριψει εξω της σκηνης αυτου επτα ημερας. 9και την εβδομην ημεραν θελει ξυρισει πασας τας τριχας αυτου, την κεφαλην αυτου και τον πωγωνα αυτου και τα οφρυδια αυτου και πασας τας τριχας αυτου θελει ξυρισει και θελει πλυνει τα ιματια αυτου και θελει λουσει το σωμα αυτου εν υδατι και θελει εισθαι καθαρος. και μετα ταυτα θελει ελθει εις το στρατοπεδον και θελει διατριψει εξω της σκηνης αυτου επτα ημερας.
δια την περι αμαρτιας προσφοραν, η δε αλλη δια ολοκαυτωμα. 23 Και θελει φερει αυτα την ογδοην
ημεραν δια τον καθαρισμον αυτου προς τον ιερεα εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου ενωπιον
tου Κυριου. 24 Και θελει λαβει το αρνιον την περι αμαρτιας προσφορας και το λογ του
ελαιου και θελει κινησει αυτα εις προσφοραν κινητην ενωπιον του Κυριου. 25 Και θελει
σφαξει το αρνιον της περι αμαρτιας προσφορας· και θελει λαβει ο ιερευς απο του αιματος της περι
αμαρτιας προσφορας και θελει βαλει αυτο εις προσφοραν περι του δεξιου αυτου ποδος.
26 Και θελει χυσει ο ιερευς απο του ελαιου εις την παλαμην της αριστερας αυτου χειρος·
27 και θελει θεαση δια του δακτυλου αυτου του δεξιου εις την παλαμη του αριστερα, επτακις ενωπιον του Κυριου.
28 Και θελει βαλει ο ιερευς, του εν τη παλαμη του, επι τον τοπον του αιματος της περι
αμαρτιας προσφορας· το δε εναπολειφθεν εκ του ελαιου, του εν τη παλαμη του
ιερεως, θελει βαλει επι την κεφαλην του καθαριζομενου, δια να καμη εξιλεωσιν υπερ αυτου
eνωπιον του Κυριου.
30 Και θελει προσφερει την μιαν εκ των τρυγονων η εκ των νεοσσων των
περιστερων, οπως ευπορει να φερη·
31 οπως ευπορει να φερη, την μεν δια προσφοραν περι αμαρτιας,
tην δε αλλην δια ολοκαυτωμα, μετα της εξ αλφιτων προσφορας· και θελει καμει ο ιερευς εξιλεωσιν
υπερ του καθαριζομενου ενωπιον του Κυριου.
32 Ουτος ειναι ο νομος περι του εχοντος πληγην
λεπρας, οστις δεν ευπορει να φερη τα προς τον καθαρισμον αυτου.
33 Και ελαλησε Κυριος προς
τον Μωυσην και προς τον Ααρων, λεγων,
34 Οταν εισελθητε εις την γην Χανααν, την οποιαν εγω
dsας διδω εις ιδιοκτησιαν, και βαλω την πληγην της λεπρας εις τινα οικιαν της γης της ιδιοκτησιας
του·
35 και εκεινος, του οποιου ειναι η οικια, ελθη και αναγγειλη προς τον ιερεα, λεγων, Εφανη
eις εμε ως πληγη εν τη οικια·
36 τοτε θελει προσταξει ο ιερευς να εκκενωσι την οικιαν, πριν
υπαγη ο ιερευς δια να θεωρηση την πληγην, δια να μη γεινωσιν ακαθαρτα παντα τα εν τη οικια
και μετα ταυτα θελει εμβη ο ιερευς δια να θεωρηση την οικιαν·
37 και θελει θεωρησει την πληγην·
38 και ιδου, εαν η πληγη ηναι εις τους τοιχους της οικιας με κοιλωματα πρασινιζοντα η κοκκινωπα
και η θεωρια αυτων ηναι βαθυτερα του τοιχου·
39 τοτε θελει εξελθει ο ιερευς εκ της οικιας εις την
θυραν της οικιας και θελει κλεισει την οικιαν επτα ημερας.
40 και θελει επιστρεψει ο ιερευς την
eβδομην ημεραν και θελει θεωρησει και ιδου, εαν η πληγη εξηπλωθη εις τους τοιχους της οικιας,
και θελουσι ριψει αυτους εξω της πολεως εις τοπον ακαθαρτον.
41 και θελουσι λαβει αλλους λιθους, και βαλει αυτους αντι των λιθων εκεινων· και
θελουσι λαβει αλλο χωμα, και θελουσι χρισει την οικιαν.
42 και εαν ελθη παλιν η πληγη και
αναφανη εις την οικιαν, αφου εξεβαλον τους λιθους και αφου απεξυσαν την οικιαν και αφου
αυτη εχρισθη, 43 τοτε θελει εισελθει ο ιερευς εκ της οικιας εις την θυραν της οικιας, και θελει να αποξυσωσι την
οικιαν, τους λιθους αυτης και τα ξυλα αυτης και παν το χωμα της οικιας· και θελουσι φερει αυτα
εξω της πολεως εις τοπον ακαθαρτον. 46 Και οστις εισελθη εις την οικιαν κατα πασας τας ημερας, καθ’ ας ειναι κεκλεισμενη, θελει εισθαι ακαθαρτος εως εσπερας. 47 Και οστις κοιμηθη εν τη οικια, θελει πλυνει τα ιματια αυτου’ και οστις φαγη εν τη οικια, θελει πλυνει τα ιματια αυτου. 48 Αλλ’ εαν ο ιερευς εισελθων θεωρηση και ιδου, δεν εξηπλωθη η πληγη εν τη οικια, αφοε εχρισθη η οικια, τοτε ο ιερευς θελει κρινει την οικιαν καθαραν, διοτι ιατρευθη η πληγη. 49 Και θελει λαβει, δια να καθαριση την οικιαν, δυο πτηνα, και ξυλον κεδρινον και κοκκινον και υσσωπον. 50 Και θελει σφαξει το εν πτηνον εις αγγειον πηλινον επανω υδατος ζωντος. 51 Και θελει λαβει το ξυλον το κεδρινον και τον υσσωπον και το κοκκινον και το πτηνον το ζων, και εμβαψει αυτα εις το αιμα του εσφαγμενου πτηνου και εις το υδωρ το ζων, και θελει ραντισει την οικιαν επτακις. 52 Και θελει καθαρισει την οικιαν δια του αιματος του πτηνου και δια του υδατος του ζωντος και δια του πτηνου του ζωντος και δια του ξυλου του κεδρινου και δια του υσσωπου και δια του κοκκινου. 53 Το δε ζων πτηνον θελει απολυσει εξω της πολεως επι προσωπον της πεδιαδος, και θελει καμει εξιλεωσιν υπερ της οικιας· και θελει εισθαι καθαρα.

Chapter 15

1 Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην και προς τον Ααρων, λεγων, 2 Λαλησατε προς τους υιους Ισραηλ, και ειπατε προς αυτους, Εαν τις ανθρωπος εχη ρευσιν εκ του σωματος αυτου, δια την ρευσιν αυτου ειναι ακαθαρτος. 3 Και αυτη θελει εισθαι η ακαθαρσια αυτου εν τη ρευσει αυτου· αν τε το σωμα αυτου παυση απο της ρευσεως αυτου· ειναι η ακαθαρσια εν αυτω. 4 Πασα κλινη, επι της οποιας ηθελε κοιμηθη ο εχων την ρευσιν, θελει εισθαι ακαθαρτος· και παν σκευος, επι του οποιου ηθελε καθισει, θελει εισθαι ακαθαρτος. 5 Και ο ανθρωπος, οστις εγγιση την κλινην αυτου, θελει πλυνει τα ιματια αυτου και θελει λουσθη εν υδατι και θελει εισθαι ακαθαρτος εως εσπερας. 6 Και οστις καθιση επι του σκευους, επι του οποιου εκαθισεν ο εχων την ρευσιν, θελει πλυνει τα ιματια αυτου και θελει λουσθη εν υδατι και θελει εισθαι ακαθαρτος εως εσπερας. 7 Και εαν ο εχων την ρευσιν πτυση επι τον καθαρον, ουτος θελει πλυνει τα ιματια αυτου και θελει εισθαι ακαθαρτος εως εσπερας. 8 Και το αγγειον το πηλινον, το οποιον ηθελεν εγγισει ο εχων την ρευσιν,
θέλει συντριφθῆ καὶ παν σκευὸς ξυλίνον θέλει πλύθη εν υδατὶ. 13 Καὶ αὖ ὀ πή τῇ τῆς θεοῦ τινας καθαρισθῇ ἀπὸ τῆς ῥευσεως αὐτοῦ, τῶτε θέλει αρίθμησε ἐἰς αὐτὸν ἑπτὰ ἡμέρας διὰ τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦ καὶ θέλει πλύνει τα ἰματα αὐτοῦ καὶ θέλει λουσθῇ τὸ σῶμα αὐτοῦ εν υδατὶ ἵνα καὶ θελεί εἰσθαι καθαρὸς. 14 Καὶ τῇ ὥρᾳ ἡμέρας θέλει λαβῇ εἰς αὐτὸν δύο τρυγοὺς ὁ δύο νεοσσοὺς περιστέρων καὶ θέλει εἰλθῇ ἐνωπίον τοῦ Κυρίου εἰς τὴν ἄλλην διὰ τὴν σκηνήν τοῦ μαρτύρου καὶ θέλει ἐδώσῃ αὐτάς εἰς τὸν ἱερέας. 15 Καὶ θέλει προσφέρῃ αὐτᾶς τῷ Κυρίῳ, τῇ μὲν διὰ προσφορὰν περί ἀμαρτίας, τῇ δὲ ολοκαυτώματος καὶ θέλει καμεῖ εξελεώσῃ τὸν ἱερέα υπὲρ αὐτοῦ ἐνωπίον τοῦ Κυρίου διὰ τὴν ῥευσιν αὐτῆς. 16 Καὶ ὁ ἀνθρώπος, ἀπὸ τοῦ οὗ θέλειν ἀπελθῇ καθαρὸς εἰς τὸν ἑσπέραν. 17 Καὶ πᾶς ὁ σκευὸς ἀπὸ τοῦ οὗ θέλειν ἐξελθῇ καθαρὸς εἰς τὸν ἑσπέραν. 18 Καὶ τῇ θυρᾷ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτύρου θέλει λαμβάνῃ εἰς τὴν ἱερεῖν αὐτὰς. 19 Καὶ ὁ ἱερεὺς ἀποστέλλει τὰ ἱματα αὐτοῦ καὶ θέλει εἰσθαί καθαρὸς εἰς τὸν ἑσπέραν. 20 Καὶ τῇ θυρᾷ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτύρου θέλει καθαρὸς εἰς τὸν ἑσπέραν. 21 Καὶ τῇ θυρᾷ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτύρου θέλει καθαρὸς εἰς τὸν ἑσπέραν. 22 Καὶ τῇ θυρᾷ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτύρου θέλει καθαρὸς εἰς τὸν ἑσπέραν. 23 Καὶ τῇ θυρᾷ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτύρου θέλει καθαρὸς εἰς τὸν ἑσπέραν. 24 Καὶ τῇ θυρᾷ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτύρου θέλει καθαρὸς εἰς τὸν ἑσπέραν. 25 Καὶ τῇ θυρᾷ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτύρου θέλει καθαρὸς εἰς τὸν ἑσπέραν. 26 Καὶ τῇ θυρᾷ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτύρου θέλει καθαρὸς εἰς τὸν ἑσπέραν. 27 Καὶ τῇ θυρᾷ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτύρου θέλει καθαρὸς εἰς τὸν ἑσπέραν. 28 Καὶ τῇ θυρᾷ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτύρου θέλει καθαρὸς εἰς τὸν ἑσπέραν. 29 Καὶ τῇ θυρᾷ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτύρου θέλει καθαρὸς εἰς τὸν ἑσπέραν. 30 Καὶ τῇ θυρᾷ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτύρου θέλει καθαρὸς εἰς τὸν ἑσπέραν.
μιανήται δι' αυτον· και περι της ασθενείας δια τα γυναικεία αυτης· και περι του εχοντος την ρευσιν αυτου, ανδρός η γυναίκος, και περι του συγκοιμηθέντος μετά της ακαθαρτου.

Chapter 16

1Και ελαλήσε Κυριος προς τον Μωυσην μετα τον θανατον των δυο υιων του Ααρων, οτε εκαμον προσφοραν ενωπιον του Κυριου και απεθανον· και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Λαλησον προς Ααρων τον αδελφον σου, να μη εισερχηται πασαν ωραν εις το αγιαστηριον το ενδοθεν του καταπετασματος εμπροσθεν του ιλαστηριου του επι της κιβωτου, δια να μη αποθανη· διοτι εν ουρανοι θελω εμφανιζεσθαι επι του ιλαστηριου. 2Ουτω θελει εισερχεσθαι ο Ααρων εις το αγιαστηριον, μετα μοσχου εκ βοων δια προσφοραν περι αμαρτιας και κριου δια ολοκαυτωμα. 3Χιτωνα λινουν ηγιασμενον θελει ενδυεσθαι, και περισκελη λινα θελουσιν εισθαι επι της σαρκος αυτου, και ζωνην λινην θελει εζωσμενος και μιτραν λινην θελει φορει· ταυτα ειναι ενδυματα αγια· και θελει λουει εν υδατι το σωμα αυτου και θελει ειναι ουτα.

5Και παρα της συναγωγης των υιων Ισραηλ θελει λαβει δυο τραγους εξ αιγων δια προσφοραν περι αμαρτιας και ενα κριον δια ολοκαυτωμα.

6Και θελει προσφερει ο Ααρων τον μοσχον της περι αμαρτιας προσφορας, οστις ειναι δι' εαυτον, και θελει καμει εξιλεωσιν υπερ εαυτου και υπερ του οικου αυτου. 7Και θελει λαβει τους δυο τραγους και στησει αυτους ενωπιον του Κυριου εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου. 8Και θελει ριψει ο Ααρων κληρους επι τους δυο τραγους· ενα κληρον δια τον Κυριον και ενα κληρον δια τον τραγον τον απολυτεον. 9Και θελει φερει ο Ααρων τον τραγον, επι του οποιου επεσεν ο κληρος του Κυριου, και θελει προσφερει αυτον δια προσφοραν περι αμαρτιας. 10Τον δε τραγον, επι του οποιου επεσεν ο κληρος του να απολυθη, θελει στησει ζωντα ενωπιον του Κυριου, δια να καμη εξιλεωσιν επ' αυτου, ωστε να αποστειλη αυτον απολυτον εις την ερημον. 11Και θελει φερει ο Ααρων τον μοσχον της περι αμαρτιας προσφορας, οστις ειναι δι' εαυτον, και θελει καμει εξιλεωσιν υπερ εαυτου και υπερ του οικου αυτου· και θελει σφαξει τον μοσχον της περι αμαρτιας προσφορας τον περι εαυτου. 12Και θελει λαβει απο του αιματος του μοσχου και ραντισει δια του δακτυλου αυτου επι το ιλαστηριον κατα ανατολας· και εμπροσθεν του ιλαστηριου θελει φερει αυτο ενδον του καταπετασματος. 13Και θελει βαλει το θυμιατηριον πληρες ανθρακων πυρος εκ του θυσιαστηριου απ' εμπροσθεν του Κυριου· και θελει καλυψει ο καπνος του θυμιατος το ιλαστηριον το επι του μαρτυριου, δια να μη αποθανη. 14Και θελει λαβει απο του αιματος του μοσχου και ραντισει δια του δακτυλου αυτου καθως εκαμε το αιμα του μοσχου, και θελει ραντισει αυτο επι το ιλαστηριον και εμπροσθεν του ιλαστηριου.
μεταξύ αυτών εν τῷ μεσώ της ακαθαρσίας αὐτῶν. Ὅπως δὲ ἀνθρώπος θελεί εἰσθαι εἰς τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτύριον, ολόκληρος εἰσερχόμενος εἰς τὸ αγιαστήριον, εἰσερχόμενος καὶ ἐξελθόντος εἰς τῷ μεταξὺ τῆς ακαθαρσίας αὐτῶν, οὐδεὶς θελεῖ εἰσθαι εἰς τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτύριον, οταν αὐτός εἰσερχόμενος εἰς τὸ αγιαστήριον καὶ ἐξελθόντος ἀπὸ τοῦ συμφάσεως τοῦ Λαοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ συμφάσεως τοῦ μαρτύριον καὶ ἐξελθόντος εἰς τῷ μεταξὺ τῆς ακαθαρσίας αὐτῶν. Καὶ τότε ἐξελθεῖ τῷ συμφάσεως τοῦ μαρτύριον καὶ τῷ συμφάσεως τοῦ θυσιαστήριον καὶ τῷ συμφάσεως τοῦ καθαρισμοῦ. Καὶ τότε θελεῖ εἰσθαι ἐκ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτύριον εἰς τῷ συμφάσεως τοῦ θυσιαστήριον καὶ τῷ συμφάσεως τοῦ καθαρισμοῦ. Καὶ τότε θελεῖ εἰσθαι εἰς τῷ συμφάσεως τοῦ καθαρισμοῦ. Καὶ τότε ἐξελθεῖ πρὸς τῷ συμφάσεως τοῦ καθαρισμοῦ εἰς τῷ συμφάσεως τοῦ θυσιαστήριον καὶ τῷ συμφάσεως τοῦ καθαρισμοῦ.
Και ελαλήσε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, Λαλήσον προς τον Ααρων και προς τους υιους αυτου και προς παντας τους υιους Ισραηλ και ειπε προς αυτους, Ουτος ειναι ο λογος τον οποιον προσεταξεν ο Κυριος, λεγων. Οστις ανθρωπος εκ του οικου Ισραηλ σφαξη βουν η αρνιον η αιγα εν τω στρατοπεδω, η οστις σφαξη εξω του στρατοπεδου, και εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου δεν φερη αυτο, δια να προσφερη προσφοραν εις τον Κυριον εμπροσθεν της σκηνης του Κυριου, αιμα θελει λογισθη εις εκεινον τον ανθρωπον· αιμα εχυσε και θελει εξολοθρευθη ο ανθρωπος εκεινος εκ μεσου του λαου αυτου. Και θελει ραντισει ο ιερευς το αιμα επι το θυσιαστηριον του Κυριου εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου και θελει καυσει το στεαρ εις οσμην ευωδιας προς τον Κυριον. Και δεν θελουσι θυσιασει πλεον τας θυσιας αυτων εις τους δαιμονας, κατοπιν των οποιων αυτοι πορνευουσι· τουτο θελει εισθαι εις αυτους νομιμον αιωνιον εις τας γενεας αυτων. Και θελεις ειπει προς αυτους, Οστις ανθρωπος εκ του οικου Ισραηλ η εκ των ξενων των παροικουντων μεταξυ σας προσφερη ολοκαυτωμα η θυσιαν, και εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου δεν φερη αυτο, δια να προσφερη αυτο προς τον Κυριον, θελει εξολοθρευθη ο ανθρωπος εκεινος εκ μεσου του λαου αυτου. Και οστις ανθρωπος εκ του οικου Ισραηλ η εκ των ξενων των παροικουντων κυνηγηση και πιαση ζωον η πτηνον, το οποιον τρωγεται, θελει χυσει το αιμα αυτου και θελει σκεπασει αυτο με χωμα. Και πασα ψυχη, ητις φαγη θνησιμαιον η διεσπαραγμενον υπο θηριου, αυτοχθων η ξενος, θελει πλυνει τα ιματια αυτου και θελει λουσθη εν υδατι και θελει εισθαι ακαθαρτος εως εσπερας· τοτε θελει εισθαι καθαρος. 

Chapter 18

147
Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν, λέγων, ἔλαλησον προς τους υἱοὺς Ισραήλ καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτοὺς, ἦγοι εἰμαι Κύριος, ὁ Θεὸς σας. Κατὰ τὰς πράξεις τῆς γῆς Αἰγύπτου, εἰς τὴν κατωκῆσαι, δὲν θέλετε πραξεῖ καὶ κατὰ τὰς πράξεις τῆς γῆς Χαναάν, εἰς τὴν οποίαν ἦγοι σας φερὼ, δὲν θέλετε πραξεῖ καὶ κατὰ τὰ νομίμα αὐτῶν δὲν θέλετε περιπατῆσει. Τὰς κρίσεις μοῦ θέλετε καὶ ἐκ τῶν προσταγμάτων μου θέλετε φυλάττει, διὰ νὰ περιπατῆσης εἰς αὐτά. ἦγοι εἰμαι Κύριος ο Θεὸς σας.

Τὸν αὐτὸν λόγον αὐτὸν θέλες καὶ τὰ προσταγματα, ο δε θελεις φυλαττει, δια να περιπατηση τα αυτα. Εγω ειμαι ο Κυριος. Ασχημοσυνη πατρος σου, η ασχημοσυνη μητρος σου δεν θελεις αποκαλυψει· ειναι μητηρ σου. Ασχημοσυνη γυναικος του πατρος σου δεν θελεις αποκαλυψει· ειναι ασχημοσυνη του πατρος σου. Ασχημοσυνη αδελφης σου θυγατρος του πατρος σου η θυγατρος της μητρος σου, γεννημενης εν τη οικια η γεννημενης εξω, τουτων την ασχημοσυνη δεν θελεις αποκαλυψει 

Ασχημοσυνη αδελφος του πατρος σου δεν θελεις αποκαλυψει. Ασχημοσυνη γυναικος και της θυγατρος αυτης δεν θελεις αποκαλυψει· η γυνη του υιου σου η την ασχημοσυνη δεν θελεις αποκαλυψει. Και γυναικα προς τη αδελφη αυτης αντιζηλον δεν θελεις λαβει, δια να αποκαλυψης την ασχημοσυνη αυτης προς τη αλλη, εν οσω ζη. Και εις γυναικα, εν καιρω αποχωρισμου δια την ακαθαρσιαν αυτης δεν θελεις πλησιασει δια να αποκαλυψης την ασχημοσυνη αυτης.

Και μετα της γυναικος του πλησιον σου δεν θελεις συνουσιασθη, δια να μιανθης μετ' αυτης. Και δεν θελεις αφησει τινα εκ του σπερματος σου να περαση δια του πυρος εις τον Μολοχ και δεν θελεις βεβηλωσει το ονομα του Θεου σου. Εγω ειμαι ο Κυριος. Και μετα αρρενος δεν θελεις συνουσιασθη, ως μετα γυναικος· ειναι βδελυγμα. Ουδε θελεις συνουσιασθη μετ' ουδενος κτηνους, δια να μιανθης μετ' αυτους. Μη μιαινεσθε εις ουδεν εκ τουτων· διοτι παντα τα βδελυγματα ταυτα επραξαν οι ανθρωποι της γης, οι προ υμων, και εμιανθησαν τα εθνη απ' εμπροσθεν σας· και εμιανθη η γη· δια να μη σας εξεμεση η γη, οταν μιανητε
αυτήν, καθώς εξήμεσε τα εθνή τα προ υμών. 29Διοτι πας οστις πραξή τι εκ των βδελυγμάτων
tουτών, αι ψυχαι αιτίνες ήθελον πραξεί αυτα θελουσιν εξολοθρευθή εκ μεσου του λαού
αυτών. 30Οθεν θελετε φυλαττει τα προσταγματα μου, ωστε να μη πραξήτε μηδεν εκ των βδελυρων τουτών
νομιμών, τα οποία επραχθησαν προ υμών, και να μη μιανθήτε εις αυτα. Εγώ ειμαι Κυριος ο Θεος
σας.

Chapter 19

1Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων,
2Λαλησον προς πασαν την συναγωγην των
υιων Ισραηλ και ειπε προς αυτους, Αγιοι θελετε εισθαι· διοτι αγιος ειμαι εγω Κυριος ο Θεος σας.
3Θελει τα αγια του Κυριου· και η ψυχη αυτη θελει εξολοθρευθη εκ του λαου αυτης.
4Αντι θελετε φυλαττει τα προσταγματα μου, ωστε να μη πραξητε μηδεν εκ των βδελυρων τουτών
νομιμών, τα οποια επραχθησαν προ υμών, και να μη μιανθήτε εις αυτα. Εγώ ειμαι Κυριος ο Θεος
σας.
θέλουσι μαστιγωθή · δεν θέλουσι φονευθή, διοτι αυτή δεν ήτο ελευθέρα. 21Και αυτός θέλει φερεί
την περί ανομίας προσφοράν αυτού προς τον Κύριον εις την θυράν της σκηνής του μαρτυρίου,
κριόν δια προσφοράν περί ανομίας. 22Και θέλει καμεί ο ιερεύς εξίλεωσιν περί αυτού δια τον κριό
της περί ανομίας προσφοράς ενςπιν του Κύριου, δια την αμαρτίαν αυτού την οποιαν ημαρτήσε· και
θέλει συγχωρήσεις εις αυτόν αμαρτίαν την οποιαν ημαρτήσε. 23Και οταν εισέλθητε εις
την γην και φυτεύσατε παν δοκιμόν, τοτε θέλετε περικαθαριζείτε τον καρπόν αυτού ως
ακαθαρτόν· τρια έτη θελει εισθαι εις αυτόν ακαθαρτόν· δεν θέλει τρωγεσθαι. 24Και εις το τεταρτό
ετος θέλει εισθαι εις τον καρπόν αυτού, δια του κριού της περι ανομίας προσφοράς ενωπιον του
Κύριου, δια την αμαρτίαν αυτού την οποιαν ημαρτησε· και θέλει συγχωρηθη εις αυτον η αμαρτια αυτού την οποιαν ημαρτησε.

21Και αυτος θελει φερει την περι ανομιας προσφοραν αυτου προς τον Κυριον εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου,
κριον δια προσφοραν περι ανομιας. 22Και θελει καμει ο ιερευς εξιλεωσιν περι αυτου δια του κριου
της περι ανομιας προσφορας ενωπιον του Κυριου, δια την αμαρτιαν αυτου την οποιαν ημαρτησε· και
θελει συγχωρησεις εις αυτον αμαρτιαν την οποιαν ημαρτησε. 23Και οταν εισελθητε εις
την γην και φυτευσητε παν δενδρον τροφιμον, τοτε θελετε περικαθαριζειν τον καρπον αυτου ως
ακαθαρτον· τρια έτη θελει εισθαι εις αυτον ακαθαρτον· δεν θελει τρωγεσθαι. 24Και εις το τεταρτο
ετος θελει εισθαι εις τον καρπον αυτου, δια του κριου της περι ανομιας προσφορας ενωπιον του
Κυριου, δια την αμαρτιαν αυτου την οποιαν ημαρτησε· και θελει συγχωρηθη εις αυτον η αμαρτια αυτού την οποιαν ημαρτησε.

Chapter 20

1Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων,
2Και προς τους υιους Ισραηλ θελεις ειπει,
Οστις εκ των υιων Ισραηλ η εκ των ξενων των παροικουντων εν τω Ισραηλ δωση απο του
σπερματος αυτου εις τον Μολοχ, θελει εξαπαντος θανατωθη· ο λαος του τοπου θελει λιθοβολησει
αυτον με λιθους. 3Και εγω θελω επιστησει το προσωπον μου κατα του ανθρωπου εκεινου και
θελω εξολοθρευσει αυτον εκ μεσου του λαου αυτου· διοτι απο του σπερματος αυτου εδωκεν εις
τον Μολοχ, δια να μιανη το αγιαστηριον μου και να βεβηλωση το ονομα μου το αγιον. 4Εαν δε ο
λαος του τοπου παραβλεψη με τους οφθαλμους αυτου τον ανθρωπον εκεινον, οταν διδη απο του
σπερματος αυτου εις τον Μολοχ, και δεν φονευση αυτον, 5τοτε θελω επιστησει εγω το προσωπον
μου κατα του ανθρωπου εκεινου και κατα της συγγενειας αυτου· και θελω εξολοθρευσει εκ μεσου

1Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 2Και προς τους υιους Ισραηλ θελεις ειπει,
Οστις εκ των υιων Ισραηλ η εκ των ξενων των παροικουντων εν τω Ισραηλ δωση απο του
σπερματος αυτου εις τον Μολοχ, θελει εξαπαντος θανατωθη· ο λαος του τοπου θελει λιθοβολησει
αυτον με λιθους. 3Και εγω θελω επιστησει το προσωπον μου κατα του ανθρωπου εκεινου και
θελω εξολοθρευσει αυτον εκ μεσου του λαου αυτου· διοτι ξενοι εσταθε εν γη Αιγυπτου. Εγω ειμαι Κυριος ο
Θεος σας. 4Εαν δε ο λαος του τοπου παραβλεψη με τους οφθαλμους αυτου τον ανθρωπον εκεινον, οταν διδη απο του
σπερματος αυτου εις τον Μολοχ, και δεν φονευση αυτον, 5τοτε θελω επιστησει εγω το προσωπον
μου κατα του ανθρωπου εκεινου και κατα της συγγενειας αυτου· και θελω εξολοθρευσει εκ μεσου
του λαού αυτού αυτού, καὶ παντάς τοὺς ακολουθοῦντας αυτούν εἰς τὴν πορνείαν, διὰ νὰ πορνεύσω κατὸ πὶ τοῦ Μολὸς. 6 Καὶ ψυχῆς, ητίς ακολοῦθησε τοὺς ἐχοντας πνεῦμα μαντείας καὶ τοὺς επαίδευσε, διὰ νὰ πορνεύσω κατὸ πὶ τοῦ Μολὸς, θέλω εἰσπεράσει το πρὸς ὑμᾶς καὶ τῆς λελαφθῆσαι εἰς μὲ σοῦ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 7 Αγιάσθητε λοίπον καὶ γίνεσθε αγίοι διοτὶ εἰγὼ εἰμαι Κυρίος ο θεὸς σας. 8 Καὶ θέλετε φυλάττει τὰ διατάγματά μου καὶ θέλετε εκτελέσαι αὐτα. Εγὼ εἰμι ο Κυρίος, ἐμάρτυρας τῆς λελαφθῆς τῆς καθημερινῆς πορνείας. 9 Εἰς τὸν μήτερα αὐτοῦ, εξαπαντάς θέλεις θανάτωσι, ο ἀποκαλύπτει τὴν ασχημοσύνην τοῦ μητρὸς αὐτοῦ, καὶ θέλετε φυλάσσεσθε αὐτά ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ. 10 Καὶ εὰν τοῦτον ἐπιτύχῃς, ἔχω εἰμι Κυρίος ο θεὸς σας. 11 Καὶ θέλετε μείναι εἰς τὸν πάντας τῷ πατέρῳ αὐτοῦ, καὶ θέλετε φυλάσσεσθε αὐτά ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ. 12 Καὶ ἐν τοῖς τοῦτον ἐπιτύχῃς, ἐμαυτὸς εἰσπεράσεις καὶ θέλετε φυλάσσεσθε αὐτά ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ.
με τα κτηνή η με τα πτηνά η με παν ο, τι ερπει επι της γης, τα οποία εγώ απεχωρίσα εις σας ως ακαθαρτα. 26Και θελετε εισθαί αγιοι εις εμε' διοτι αγιος ειμαι εγώ ο Κυριος και σας απεχωρίσα απο των λαων, δια να ησθε εμου. 27Και ανηρ η γυνη, ητις εχει πνευμα μαντειας, εξαπαντος θελει θανατωθη' με λιθους θελουσι λιθοβολήσει αυτους' το αιμα αυτων θελει εισθαί επι αυτους.

Chapter 21

1Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Λαλησόν προς τους ιερεις τους ιερεως του Ααρων, και ειπε προς αυτους, Ουδεις θελει μιανθη μεταξυ του λαου αυτου δια νεκρον· 2ει μη δια τον συγγενη αυτου τον πλησιεστερον, δια την μητερα αυτου και δια τον πατερα αυτου και δια τον συγγενη αυτου και δια την μητερα αυτου και δια τον αδελφον αυτου, 3και δια την στολαν των πωγωνων αυτων ουδε θελουσι καμει εντομιδας επι τας σαρκας αυτων. 4Λαπι θελουσιν εισθαί εις τον Θεον αυτου και δεν θελουσιν βεβηλωσει το αιμα αυτων επι τους αυτους. 5Δεν θελουσιν ανθρωπος τους αυτους να εισθαί εις τον Θεον αυτου και δεν θελουσιν βεβηλωσει το αιμα αυτων των ιερεων αυτων επι τους αυτους. 6Αγιοι οι ιερευς ειναι αγιοι εις τον Θεον αυτου και δεν θελουσιν συνεσθαι τον αρτον του Θεου αυτου επι τους αυτους· διοτι μεν οι αγιοι θελουσιν εισθαί εις τον Θεον αυτου και δεν θελουσιν καμει εντομιας επι τας σαρκας αυτων· 7Αγιοι πορνην και βεβηλωμενην ητις δεν θελουσιν λαβει διοτι ο ιερες ειναι αγιοι εις τον Θεον αυτου και δεν θελουσιν βεβηλωσει τον αρτον του Θεου αυτου· διοτι αυτοι θελουσιν εισθαί εις τον Θεον αυτου και δεν θελουσιν καμει εντομιας επι τας σαρκας αυτων.
οστις εχει μωμον, θελει πλησιασει δια να προσφερη τας δια πυρος γινομενας προσφορας εις τον Κυριον· μωμον εχει· δεν θελει πλησιασει δια να προσφερη τον αρτον του Θεου αυτου. Θελει τρωγει τον αρτον του Θεου αυτου εκ των αγιωτατων, και εκ των αγιων. Πλην εις το καταπετασμα δεν θελει εισερχεσθαι ουδε εις το θυσιαστηριον θελει πλησιασει, διοτι εχει μωμον· δια να μη βεβηλωση το αγιαστηριον μου· διοτι εγω ειμαι ο Κυριος, ο αγιαζων αυτους. Και ελαλησεν ο Μωυσης ταυτα προς τον Ααρων και προς τους υιους αυτου και προς παντας τους υιους Ισραηλ.

Chapter 22

1Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 2Ειπε προς τον Ααρων και προς τους υιους αυτου να απεχωσιν απο των αγιων των υιων Ισραηλ, και να μη βεβηλονωσι το ονομα το αγιον μου, εις οσα αγιαζουσιν εις εμε. Εγω ειμαι ο Κυριος. 3Ειπε προς αυτους, πας ανθρωπος εκ παντος του σπερματος σας εις τας γενεας σας, οστις πλησιαση εις τα αγια, τα οποια οι υιοι του Ισραηλ αγιαζουσιν εις τον Κυριον, εχον την ακαθαρσιαν αυτου εφ' εαυτον, η ψυχη εκεινη θελει εξολοθρευθη απ' εμπροσθεν μου. Εγω ειμαι ο Κυριος. 4Οστις εκ του σπερματος του Ααρων ειναι λεπρος η εχει ρευσιν, απο των αγιων δεν θελει τρωγει, εωσου καθαρισθη. Και οστις εγγιση παν ακαθαρτον απο νεκρον η ανθρωπον εκ του οποιου εγεινε ρευσις, 5η οστις εγγιση οιονδηποτε ερπετον, εκ του οποιου δυναται να μιανθη, η ανθρωπον, εκ του οποιου δυναται να μιανθη, οποιαδηποτε ειναι η ακαθαρσια αυτου· 6η ψυχη, ητις εγγιση αυτα, θελει εισθαι ακαθαρτος εως εσπερας· και δεν θελει φαγει απο των αγιων· εαν μη λουση το σωμα αυτου εν υδατι. 7Και αφου δυση ο ηλιος θελει εισθαι καθαρος, και επειτα θελει φαγει απο των αγιων· διοτι ειναι η τροφη αυτου. 8Θνησιμαιον η θηριαλωτον δεν θελει φαγει, ωστε να μιανθη εν αυτοις. Εγω ειμαι ο Κυριος. 9Οθεν θελουσι φυλαττει τα διαταγματα μου, δια να μη βαστασωσιν αμαρτιαν εκ τουτου και αποθανωσι δι' αυτο, εαν βεβηλωσωσιν αυτα. Εγω ειμαι ο Κυριος, ο αγιαζων αυτους. 10Και ουδεις αλλογενης θελει φαγει απο των αγιων· συγκατοικος του ιερεως η μισθωτος δεν θελει φαγει απο των αγιων.

11Αλλ' εαν ο ιερευς αγοραση ψυχην δια του αργυριου αυτου, ουτος θελει τρωγει εξ αυτων· ουτοι θελουσι τρωγει απο του αρτου αυτου. Και η θυγατηρ του ιερεως, αν ηναι νενυμφευμενη μετα ανδρος ξενου, αυτη δεν θελει τρωγει απο των αγιων των προσφορων. 12Και η θυγατηρ του ιερεως, αν ηναι νενυμφευμενη μετα ανδρος ξενου, αυτη δεν θελει τρωγει απο των αγιων των προσφορων. 13Αλλ' εαν ο ιερευς αγοραση ψυχην δια του αργυριου αυτου, ουτοι θελει τρωγει εξ αυτων· καθως και ο γεννηθεις εν τη οικια αυτου· ουτοι θελουσι τρωγει απο του αρτου αυτου. 14Εαν δε ανθρωπος τις φαγη απο των αγιων εξ αγνοιας, τοτε θελει προσθεσει το πεμπτον τουτου εις αυτο, και θελει αποδωσει εις τον ιερεα το αγιον. 15Και δεν θελουσι βεβηλωσει τα αγια των υιων Ισραηλ, τα οποια προσφερουσιν εις τον Κυριον, και δεν θελουσιν αναλαβει εφ' εαυτους ανομιαν παραβασεως, τρωγοντες τα αγια αυτων· διοτι εγω ειμαι ο Κυριος, ο αγιαζων αυτους. 16Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, Λαλησον προς τον Ααρων και προς τους υιους αυτου και προς παντας τους υιους Ισραηλ και ειπε προς αυτους, Πας ανθρωπος εκ του οικου Ισραηλ η εκ των
ξενων των εν τω Ισραηλ, οστις προσφερη το δωρον αυτου, κατα πασας τας ευχας αυτων η κατα πασας τας αυτων δοκαι, αρσενικον αμωμον εκ των βων, εκ των προβατων η εκ των αιγων. 20πανο, τι εχει μωμον, δεν θελετε προσφερει διοτι δεν θελει εισθαι δεκτον δια σας. 21Και οστις προσφερει θυσιαν ειρηνικης προσφορας εις τον Κυριον δια εκπληρωση ευχην, η προσφοραν αυτοπροαιρετον, εκ των βοων η εκ των προβατων, θελει εισθαι αμωμον δια να ηναι δεκτον· ουδεις μωμος θελει εισθαι εις αυτο. 22Τυφλον, η συντετριμμεν, η κολοβον, η εχον εξογκωμα, η ψωραν ξηραν, η λειχηνας, ταυτα δεν θελετε προσφερει εις τον Κυριον, ουδε θελετε καμει εξ αυτων προσφοραν δια πυρος εις τον Κυριον επι του θυσιαστηριου. 23Μοσχον δε η προβατον, το οποιον εχει τι περιττον η κολοβον, δυνασαι να προσφερης αυτο δια προσφοραν αυτοπροαιρετον· δι' ευχην ομως δεν θελει εισθαι δεκτον.

Chapter 23

1Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων,

2Λαλησον προς τους υιους Ισραηλ και ειπε προς αυτους, Αι εορται του Κυριου, τας οποιας θελετε διακηρυξει συγκαλεσεις αγιας, αυται ειναι αι εορται μου. 3Εξ ημερας θελεις καμνει εργασιαν, την δε εβδομην ημεραν ειναι σαββατον αναπαυσεως, συγκαλεσεις αγιαι, τας οποιας θελετε διακηρυξει εν τοις καιροις αυτων. 4Αυται ειναι αι εορται του Κυριου, συγκαλεσεις αγιαι, τας οποιας θελετε διακηρυξει υποκατω της μητρος αυτου· απο δε της ογδοης ημερας διακηρυξει, δια της ογδοης ημερας δια της εβδομης, δια της εβδομης δια της παρακειμενης.

5Τον πρωτον μηνα, την δεκατην τεταρτην του μηνος, ειναι πασχα του Κυριου. 6Και την δεκατην πεμπτην ημεραν του αυτου μηνος, εορτη των αζυμων εις τον Κυριον· επτα ημερας αζυμα θελει τρωγει. 7Εν τη πρωτη ημερα ημερα θελει εισθαι εις εσας συγκαλεσεις αγιας, αυτην αυτοπροαιρετα, δια της εβδομης, δια της εβδομης, δια της εβδομης. 8Και δεν θελετε βεβηλονει το ονομα μου το αγιον· αλλα θελω αγιαζεσθαι μεταξυ των υιων Ισραηλ. 9Οστις εξηγαγον υμας εκ γης Αιγυπτου, δια να ημαι Θεος υμων. Εγω ειμαι ο Κυριος.
αγια· ουδεν εργον δουλευτικον θελετε καμει. 9Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 10Λαλησον προς τους υιους Ισραηλ και ειπε προς αυτους, Όταν εισελθητε εις την γην, την οποιαν εγω διδω εις εας, και θερισητε τον θερισμον αυτης, τοτε θελετε φερει εν δραγμα εκ των απαρχων του θερισμου σας προς τον ιερεα· 11και θελει κινησει το δραγμα ενωπιον του Κυριου, δια να γεινη δεκτον δια σας· την επαυριον του σαββατου θελει κινησει αυτο ο ιερες. 12Και την ημεραν εκεινην, καθ' την κινηση του δραγμα, θελετε προσφερει αρνιον αμωμον ενιαυσιον δια ολοκαυτωμα προς τον Κυριον· 13και την εξ αλφιτων προσφοραν αυτου, δυο δεκατα σεμιδαλεως εζυμωμενης μετα ελαιου, εις προσφοραν γινομενη δια πυρος προς τον Κυριον, εις οσμην ευωδιας· και την σπονδην αυτου, το τεταρτον του ιν οινου. 14Και την ημεραν εκεινην, καθ' ην κινηση το δραγμα, θελετε προσφερει αρνιον αμωμον ενιαυσιον δια ολοκαυτωμα προς τον Κυριον· 15και την εξ αλφιτων προσφοραν αυτου, δυο δεκατα σεμιδαλεως εζυμωμενης μετα ελαιου, εις προσφοραν γινομενη δια πυρος προς τον Κυριον, εις οσμην ευωδιας· και την σπονδην αυτου, το τεταρτον του ιν οινου.
νομιμον αιωνιον εις τας γενεας σας, κατα πασας τας κατοικιας σας. 32 Σαββατον αναπαυσεως θελει εισθαι δια σας, και θελετε ταπεινωσει τας ψυχας σας την εννατην του μηνος το εσπερας· απο εσπερας εως εσπερας, θελετε εορτασει το σαββατον σας. 33 Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 34 Λαλησον προς τους υιους Ισραηλ, λεγων, την δεκατην πεμπτην ημεραν του εβδομου τουτου μηνος θελει εισθαι η εορτη των σκηνων επτα ημερας εις τον Κυριον. 35 Την πρωτην ημεραν θελετε εισθαι δια σας, και θελετε ταπεινωσει τον εορτας, και θελετε ταπεινωσει την εννατην του μηνος το εσπερας. 36 Επι την πρωτην ημεραν θελετε εορτασει την εορτην του Κυριου επτα ημερας· την πρωτην ημεραν αναπαυσις και την ογδοην αναπαυσις.

Chapter 24

1 Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 2 Προσταξον τους υιους Ισραηλ να φερωσι προς σε ελαιον καθαρον απο ελαιας κοπανισμενας δια το φως, δια να καιη ο λυχνος διαπαντος. 3 Εξωθεν του καταπετασματος του μαρτυριου, εν τη σκηνη του μαρτυριου, θελει βαλει αυτον ο Ααρων απο εσπερας εως το πρωι ενωπιον του Κυριου διαπαντος· νομιμον αιωνιον θελει εισθαι εις τας γενεας σας. 4 Επι την λυχνιαν την καθαραν θελει διαθεσει τους λυχνους ενωπιον του Κυριου παντοτε. 5 Και θελεις λαβει εις αυτους καρπον δενδρου ωραιου, κλαδους φοινικων και κλαδους δασεων και ιτεας απο χειμαρρου· και θελετε ευφρανθη ενωπιον Κυριου του Θεου σας επτα ημερας. 6 Και εφανερωσεν ο Μωυσης τας εορτας του Κυριου προς τους υιους Ισραηλ.
παρα των υιων Ισραηλ εις διαθηκην αιωνιον. 9Και θελουσι εισθαι του Λαρων και των υιων αυτου' και θελουσι τρωγει αυτα εν τοπω αγιω διοτι ειναι αγιωτατα εις αυτον εκ των δια πυρος γνωμενων προσφορων του Κυριου εις νομιμον αιωνιον. 10Και εξηλθεν υιος γυναικος τον ίδιον Ισραηλιτιδος, οστις ητο υιος άνδρος Αιγυπτιου, μεταξυ των υιων Ισραηλ' και εμαχοντο εν τω στρατοπεδω υιος της Ισραηλιτιδος και ανθρωπος των Ισραηλιτων. 11Και εβλασφημησεν της γυναικος της Ισραηλιτιδος το ονομα του Κυριου και κατηρασθη· και εφεραν αυτον προς τον Μωυσην. 12Και εβαλον αυτον εις φυλακην, εωςου φανερωθη εις αυτους η θελησις του Κυριου. 

Chapter 25

1Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην εν τω ορει Σινα, λεγων, 2Λαλησον προς τους υιους Ισραηλ και ειπε προς αυτους, Οταν εισελθητε εις την γην, την οποιαν εγω διδω εις εσας, τοτε η γη θελει φυλαξει σαββατον εις τον Κυριον. 3Εξ ετη θελεις σπειρει τον αγρον σου και εξ ετη θελεις κλαδευει την αμπελον σου και θελεις συναγει τον καρπον αυτης· 4το δε εβδομον ετος θελει εισθαι σαββατον αναπαυσεως εις την γην, σαββατον δια τον Κυριον· τον αγρον σου δεν θελεις σπειρει και την αμπελον σου δεν θελεις κλαδευει. 5Δεν θελεις θερισει τον βλαστανον αφ' εαυτου θερισμον σου και τα σταφυλια της ακλαδευτου αμπελου σου δεν θελεις τρυγησει ενιαυτος αναπαυσεως θελει εισθαι εις την γην· 6και το σαββατον της γης θελει εισοδει τροφη εις εσας· εις σε, και εις τον δουλον σου, και εις την δουλην σου, και εις τον μισθωτον σου, και εις τον ξενον τον παροικουντα μετα σου. 7Και εις τα κτηνη σου, και εις τα ζωα τα εν τη γη σου, θελει εισοδει ολον το προιον αυτου εις τροφην. 8Και θελεις αριθμησει εις σεαυτον επτα εβδομαδας ετων, επτακις
επτα ετη· και αι ημεραι των επτα εβδομαδων των ετων θελουσι εισθαι εις τεσσαρακοντα εννεα ετη.  
9Τοτε θελεις καμει να ηχηση ο αλαλαγμος της σαλπιγγος την δεκατην του εβδομου μηνος·  
την ημεραν του εξιλασμου θελετε καμει να ηχηση ο σαλπιγξ καθ' ολην την γην σας.  
10Και θελετε αγιασει το πεντηκοστον ετος· και θελετε διακηρυξει αφεσιν εις την ιοικογενειαν αυτου.  
11Ενιαυτος αφεσεως θελει εισθαι εις τα πεντηκοστα ετη και θελετε επιστρεψει εκαστος εις το κτημα  
αυτου και θελετε επιστρεψει εκαστος εις την οικογενειαν αυτου.  
12Και θελετε να εισθαι ενιαυτος αφεσεως εις εσας· και θελετε επιστρεψει εκαστος εις το κτημα αυτου και θελετε επιστρεψει εκαστος εις την οικογενειαν αυτου.  
13Ενιαυτος αφεσεως θελει εισθαι εις εσας το πεντηκοστον ετος· δεν θελετε σπειρει ουδε θελετε θερισει το βλαστανον αφ' εαυτου και δεν θελετε τρυγησει την ακλαδευτον αμπελον αυτου·  
14διοτι ενιαυτος αφεσεως ειναι αγιος θελει εισθαι εις εσας· απο της πεδιαδος θελετε τρωγει το προιον αυτης.  
15Εις το ετος τουτο της αφεσεως θελετε επιστρεψει εκαστος εις το κτημα αυτου.  
16Και εαν πωλησης τι εις τον πλησιον σου, ουδεις εξ υμων θελει δυναστευσει τον αδελφον αυτου.  
17Κατα τον αριθμον των ετων μετα την αφεσιν θελεις αγορασει παρα του πλησιον σου, και κατα  
tον αριθμον των ετων των γεννηματων θελεις θαπτησει και κατα τον αριθμον των γεννηματων θελεις πωλησει εις σε.  
18Και δεν θελετε δυναστευσει τον πλησιον αυτου αλλα θελεις φοβηθη τον Θεον σου· διοτι εγω ειμαι Κυριος  
ο Θεος σας.  
19Και θελετε καμει τα προσταγματα μου και τας κρισεις μου θελετε φυλαττει και θελετε εκτελει αυτα·  
20και θελετε κατοικει ασφαλως επι της γης.  
21Και η γη θελει διδει τους καρπους αυτης και θελετε τρωγει εις χορτασμον, και θελετε κατοικει ασφαλως επ' αυτης.  
22Εαν δε ειπητε, Τι θελομεν φαγει το εβδομον ετος, αν ημεις δεν σπειρωμεν μητε συναξωμεν τα γεννηματα ημων;  
23τοτε θελω προσταξει την ευλογιαν μου να ελθη εφ' υμας το εκτον ετος, και θελει καμει τα  
γεννηματα αυτης δια τρια ετη.  
24Και θελετε σπειρει το ογδοον ετος, και θελετε τρωγει απο των παλαιων γεννηματων μεχρι του εννατου ετους· εωσου ελθωσι τα γεννηματα αυτης θελετε τρωγει παλαια.  
25Και η γη δεν θελει πωλεισθαι εις απαλλοτριωσιν· διοτι ιδικη μου ειναι η γη· διοτι σεις εισθε ξενοι και παροικοι εμπροσθεν μου.  
26Δια τουτο καθ' ολην την γην της ιδιοκτησιας σας θελετε συγχωρει εξαγορασιν της γης.  
27Αλλ' εαν ο αδελφος σου πτωχευση και πωληση εκ των κτηματων αυτου και ελθη ο πλησιεστερος αυτου δια να εξαγοραση αυτα, τοτε θελει εξαγορασει αυτα.  
28Εαν δε ο ανθρωπος δεν εχη συγγενη δια να εξαγοραση αυτα, και ευπορησε και ευρηκεν ικανα δια να εξαγοραση αυτα,  
29τοτε ας αριθμηση τα ετη της πωλησεως αυτου και ας αποδωση το περιπλεον εις τον ανθρωπον, εις τον οποιον επωλησε αυτα, και ας επιστρεψη εις τα κτηματα αυτου.  
30Αλλ' εαν δεν εξαγορασθη εωσου συμπληρωθη εις αυτον ολοκληρον το ετος, τοτε ο οικος ο εν τη  
περιτετειχισμενη πολει θελει κυρωθη διαπαντος εις τον αγορασαντα, εις τας γενεας αυτου· δεν ας απελευθερωθη εν τη αφεσει.  
31Αι οικιαι ομως των χωριων, τα οποια δεν ειναι

158
περιτετειχισμένα, θέλουσι λογίζεσθαι ως οι αγροί της γης δυνανταί να εξαγοραζοῦνται και θέλουσιν
απελευθεροῦσθαι εν τῇ αφεσεί. 32 Περὶ δὲ τῶν πολεῶν τῶν Λευίτων, αἱ οἰκίαι τῶν πολεῶν τῆς
ιδιοκτησίας αὐτῶν δυνανται να εξαγορασθῶσιν υπὸ τῶν Λευίτων εν παντὶ καιρῷ. 33 Καὶ εὰν τις
αγοράσῃ παρὰ τίνος τῶν Λευίτων, τότε ἐν τῇ πολεί τῆς ιδιοκτησίας αὐτοῦ πωληθεῖσα οἰκία
θέλει απελευθερωθῆναι εν τῇ αφεσεί διότι αἱ οἰκίαι τῶν πολεῶν τῶν Λευίτων εἶναι η ἱδιοκτησία
αὐτῶν μεταξὺ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. 34 Ἀλλ' ὁ ἄγρος τῶν προαστείων τῶν πολεῶν αὐτῶν δὲν θέλει
πωληθῆναι διότι εἶναι παντοτεινὴ ἱδιοκτησία αὐτῶν. 35 Καὶ εὰν πτωχεύσῃ ο ἀδελφός σου καὶ
dυστυχήσῃ, τότε θέλεις βοηθῆσει αὐτὸν ως ξένον, διὰ ὧν ζῆῃ μετὰ σου. 36 Μὴ λαβῆς
παρ᾽ αὐτοῦ τὸκον ή πλεονάσμον· αλλὰ φοβοῦ τὸν Θεὸν σου· διὰ νὰ ζῆῃ ὁ ἀδελφός σου μετὰ σου.
37 Τὸ αργυρίον σου δὲν θέλεις δωσεῖ εἰς αὐτὸν εἰς τὸκον, καὶ εἰς πλεονάσμω, δὲν θέλεις δώσει τὰς
τροφὰς σου.

38 Ἐγὼ εἰμαι Κυρίος ὁ Θεὸς σας, ὁς εἰκένεισας εἰκὸς εἰς τὴν γῆν Χαναάν, ἰδιοκτῆτις αὐτῆς.
39 Καὶ εἰς τὸ κράτος αὐτῶν εἰσέλθη μετὰ τοῦ συγγενείας αὐτῶν εἰς τὴν μνήμην αὐτῶν.
40 Ο δε δουλος
σου καὶ η δουλη σου, οσους αν εχης, απο των εθνων των περιξ υμων, εκ τουτων θελει εξουσιαζει
τον εις επι τον αλλον μετα αυστηροτητος.
41 Και εαν πτωχευση ο αδελφος σου και πωληθη εις σε, δεν θελει επιβαλει εις αυτον δουλειαν δουλου.
42 Ως μισθωτος η παροικος
θελει εισθαι πλησιον σου· μεχρι του ετους της αφεσεως θελει δουλευει εις σε.
43 Διοτι δουλοι μου ειναι ουτοι, τους
το οποιους εξηγαγον εκ γης Αιγυπτος· δεν θελουσι πωλεισθαι, καθως πωλειται δουλος.
44 Ο δε δουλος
σου καὶ η δουλη σου, οσους αν εχης, απο των εθνων των περιξ υμων, εκ τουτων θελει εξουσιαζει
tον εις επι τον αλλον μετα αυστηροτητος.
εις εμε οι υιοι του Ισραηλ ειναι δουλοι· δουλοι μου ειναι, τους οποιους εξηγαγον εκ γης Αιγυπτου. Εγω ειμαι Κυριος ο Θεος σας.

Chapter 26

1Δεν θελετε καμει εις εαυτους ειδωλα ουδε γλυπτα, ουδε θελετε ανεγειρει αγαλμα εις εαυτους, ουδε θελετε στησει λιθον εικονογλυπτον εν τη γη υμων, δια να προσκυνητε αυτον· διοτι εγω ειμαι Κυριος ο Θεος σας. 2Τα σαββατα μου θελετε φυλαττει και το αγιαστηριον μου θελετε σεβεσθαι. 3Εγω ειμαι ο Κυριος.

4Εαν περιπατητε εις τα προσταγματα μου και φυλαττητε τας εντολας μου και εκτελητε αυτας, 5τοτε θελω δωσει τας βροχας σας εις τους καιρους αυτων, και η γη θελει δωσει τα γεννηματα αυτης, και τα δενδρα του αγρου θελουσι δωσει τον καρπον αυτων. 6Και το αλωνισμα σας θελει σας φθασει μεχρι του τρυγητου, και ο τρυγητος θελει φθασει μεχρι του σπορητου· και θελετε τρωγει τον αρτον σας εις χορτασμον· και θελετε κατοικει ασφαλως εν τη γη υμων. 7Και θελω δωσει ειρηνην εις την γην, και θελετε πλαγιαζει και ουδεις θελει σας φοβιζει και θελω εξολοθρευσει τα πονηρα θηρια απο της γης και μαχαιρα δεν θελει περασει δια μεσου της γης σας. 8Και θελετε διωξει τους εχθρους σας και θελουσι διωξει εκατον, και εκατον απο σας θελουσι διωξει μυριους· και οι εχθροι σας θελουσι διωξει πεσει εμπροσθεν σας εν μαχαιρα. 9Και θελετε εισθαι Θεος σας και σεις θελετε εισθαι λαος μου. 10Και θελω επιβλεψει εις εσας και θελω σας αυξησει και θελω σας πληθυνει και θελω σας στερεωσει την διαθηκην μου με σας. 11Αλλ' εαν δεν μου υπακουσητε και δεν εκτελητε πασας ταυτας τας εντολας μου, 12και καταφρονησητε τα προσταγματα μου η εαν η ψυχη σας αποστραφη τας κρισεις μου, ωστε να μη εκτελητε πασας τας εντολας μου, ωστε να εξουδενωσητε την διαθηκην μου, και εγω θελω καμει τουτο εις εσας· θελω βαλει εφ' υμας τρομον, μαρασμον, και καυσωνα, τα οποια θελουσι φονευθη· και θελω πεντε απο σας θελουσι διωξει εκατον, και εκατον απο σας θελουσι διωξει μυριους· και οι εχθροι σας θελουσι πεσει εμπροσθεν σας εν μαχαιρα. 12Αλλ' εαν δεν μου υπακουσητε και δεν εκτελητε πασας τας εντολας μου, 13και εαν καταφρονησητε τα προσταγματα μου η εαν η ψυχη σας αποστραφη τας κρισεις μου, ωστε να μη εκτελητε πασας τας εντολας μου, ωστε να εξουδενωσητε την διαθηκην μου, και εγω θελω καμει τον ουρανον σας ως σιδηρον και την γην σας ως χαλκον· και η δυναμις σας θελει αναλωθη εις ματην· διοτι η γη σας δεν θελει διδει τα γεννηματα αυτης και τα δενδρα της γης δεν θελουσι διδει τον καρπον αυτων. 14Και εαν πορευησθε εναντιοι εις εμε και δεν θελητε να μου υπακουσητε, θελω προσθεσει εις εας επταπλασιους πληγας κατα τας αμαρτιας σας. 15Και θελω αποστειλει

160
εναντιον σας τα θηρια τα αγρια, τα οποια θελουσι καταφαγει τα τεκνα σας και εξολοθρευσει τα κτηνη σας και θελουσι εις αλλακαταπλασισ πεζας και θελουσι καταφαγει τα τεκνα σας και εξολοθρευσει τα κτηνη σας και θελουσι εις εσας με ζυγιον· και θελετε μενειν ερημωθη αι οδοι σας.

23 Και εαν εκ τουτων δεν διορθωθητε επιστρεφοντες εις εμε, αλλα πορευησθε εις εμε, τοτε θελω πορευθη και εγω εναντιος εις εσας, και θελω σας παιδευσει και εγω επταπλασισ δια τας αμαρτιας σας.

24 Και θελω φερει εφ' υμας μαχαιραν, ητις θελει καμει την εκδικησιν της διαθηκης μου· και οταν καταφυγητε εις τας πολεις σας, θελω στειλει θανατικον εν μεσω υμων· και θελετε παραδοθη εις τας χειρας του εχθρου.

25 Και οταν κατασυντριψω το στηριγμα του αρτου σας, δεκα γυναικες θελουσι ψηνει τους αρτους σας εν ενι κλιβανω, και οι αρτοι σας θελουσιν αποδοθη εις εσας με ζυγιον· και θελετε παραδοθη εις εσας μετα θυμου και θελω σας παιδευσει και εγω επταπλασισ δια τας αμαρτιας σας.

26 Και θελετε φαγει τας σαρκας των υιων σας και τας σαρκας των θυγατερων σας θελετε φαγει.

27 Και θελω κατεδαφισει τους υψηλους τοπους σας και θελω καταστρεψει τα ειδωλα σας και θελω ριψει τα πτωματα σας επι τα πτωματα των βδελυρων ειδωλων σας· και θελει σας βδελυχθη η ψυχη μου.

28 Και θελω καταστησει τας πολεις σας ερημους και θελω εξερημωσει τα αγιαστηρια σας και δεν θελω οσφρανθη την οσμην των ευωδιων σας· και θελω εξερημωσει εγω την γην σας· και θελετε παραδοθη εις τουτο οι εχθροι σας, οι κατοικουντες εν αυτη.

29 Και θελω σας διασπειρει μεταξυ των εθνων· και θελω συρει οπισω σας μαχαιραν· και η γη σας θελει μενει ερημος και αι πολεις σας θελουσιν εισθαι ερημοι.

30 Τοτε η γη θελει απολαυσει τα σαββατα αυτης καθ' ολον τον καιρον οσον αυτη μεινη ερημος και σεις εν τη γη των εχθρων σας· τοτε θελει αναπαυθη η γη και θελει απολαυσει τα σαββατα αυτης. Καθ' ολον τον καιρον της ερημωσεως αυτης θελει αναπαυεσθαι διοτι δεν ανεπαυετο εις τα σαββατα σας, οταν κατωκειτε επ' αυτης.

31 Επι δε τους εναπολειφθεντας απο σας θελω επιφερει δειλιαν εις την καρδιαν αυτων εν τοις τοποις των εχθρων αυτων· και ηχος φυλλουσειομενου θελει διωκει αυτους· και θελουσι φευγει, ως φευγοντες απο μαχαιρας και θελουσι πιπτει, ουδενος διωκοντος.

32 Και θελουσι πιπτει ο εις επι τον αλλον ως εμπροσθεν μαχαιρας, ουδενος διωκοντος· και δεν θελετε δυνηθη να σταθητε εμπροσθεν των εχθρων σας. Και εαν οι εναπολειφθεντες απο σας θελουσι φθειρεσθαι δια τας ανομιας αυτων εν τοις τοποις των εχθρων σας· και οτι δια τας ανομιας των πατερων αυτων θελουσι φθειρεσθαι μετ' αυτων.

33 Εαν δε ομολογησι την ανομιαν αυτων και την ανομιαν των πατερων αυτων δια την παραβασιν αυτων, την οποιαν παρεβησαν εναντιον μου, και διοτι επορευθησαν εναντιοι εις εμε, και επορευθην εναντιος εις αυτους, και εφερα αυτους εις την γην των εχθρων αυτων· εαν τοτε ταπεινωθη η καρδια αυτων η απεριτμητος και δεχθωσι τοτε την τιμωριαν της ανομιας αυτων, η γη των εχθρων σας θελουσιν φειδερεσθαι μετ' αυτων.
ευρισκονται εν τη γη των εχθρων αυτων, δεν θελω απορριψει αυτους, ουδε θελω βδελυχθη αυτους, ωστε να εξολοθρευσω αυτους, και να ματαιωσω την διαθηκην μου την προς αυτους· διοτι εγω ειμαι Κυριος ο Θεος αυτων. 44αλλα θελω ενθυμηθη υπερ αυτων την διαθηκην των πατερων αυτων, τους οποιους εξηγαγον εκ γης Αιγυπτου, ενωπιον των εθνων, δια να ημαι Θεος αυτων. Εγω ειμαι ο Κυριος. 45Ταυτα ειναι τα προσταγματα και αι κρισεις και οι νομοι, τους οποιους εκαμεν ο Κυριος μεταξι εαυτου και των υιων Ισραηλ επι του ορους Σινα δια χειρος του Μωυσεως.

Chapter 27

1Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 2Λαλησον προς τους υιους Ισραηλ και ειπε προς αυτους, Οταν τις καμη επισημον ευχην, συ θελεις καμνει την εκτιμησιν των ψυχων προς τον Κυριον. 3Και η εκτιμησις σου θελει εισθαι του μεν αρσενικου, απο εικοσι ετων μεχρις εξηκοντα ετων, η εκτιμησις σου βεβαιως θελει εισθαι πεντηκοντα σικλοι αργυριου, κατα τον σικλον του αγιαστηριου. 4εαν δε ηναι θηλυκον, η εκτιμησις σου θελει εισθαι τριακοντα σικλοι. 5Εαν δε ηναι απο πεντε ετων μεχρις εικοσι, η εκτιμησις σου θελει εισθαι του μεν αρσενικου εικοσι σικλοι, του δε θηλυκου δεκα σικλοι. 6Εαν δε ηναι απο ενος μηνος μεχρι πεντε ετων, η εκτιμησις σου θελει εισθαι πεντε σικλοι αργυριου· του δε θηλυκου η εκτιμησις σου τρεις σικλοι αργυριου. 7Εαν δε απο εξηκοντα ετων και επανω, εαν μεν ηναι αρσενικον, η εκτιμησις σου θελει εισθαι δεκαπεντε σικλοι εαν δε θηλυκον, δεκα σικλοι. 8Και εαν ηναι πτωχοτερος της εκτιμησεως σου, θελει παρασταθη εμπροσθεν του ιερεως, και ο ιερευς θελει εκτιμησει αυτον· κατα την δυναμιν εκεινου οστις εκαμε την ευχην, ο ιερευς θελει εκτιμησει αυτον. 9Και εαν η ευχη ηναι κτηνος, εκ των οσα προσφερονται δωρον προς τον Κυριον, παν ο, τι διδει τις εις τουτων εις τον Κυριον θελει εισθαι αγιον. 10Δεν θελει αλλαξει αυτο, ουδε θελει αντικαταστησει καλον αντι κακου, η κακον αντι καλου· εαν δε ποτε ανταλλαξη κτηνος αντι κτηνους, τοτε και αυτο και το ανταλλαγμα αυτου θελουσιν εισθαι αγια. 11Εαν δε ηναι τι κτηνος ακαθαρτον, εκ των οσα δεν προσφερονται δωρον προς τον Κυριον, τοτε θελει εκτιμησει αυτον· ειτε καλον ειναι ειτε κακον· καθως εκτιμηση αυτην ο ιερευς, ουτω θελει εισθαι. 12Και εαν τις θεληση να εξαγοραση αυτο, τοτε θελει προσθεσει το πεμπτον αυτου εις την εκτιμησιν σου. 13Και εαν τις αφιερωση την οικιαν αυτου αφιερωμα εις τον Κυριον, τοτε ο ιερευς θελει εκτιμησει αυτην, ειτε καλη ειναι ειτε κακη· καθως εκτιμηση αυτην ο ιερευς, ουτω θελει εισθαι. 14Και εαν τις αφιερωση εις τον Κυριον μερος του αγρου της ιδιοκτησιας αυτου, η εκτιμησις σου θελει εισθαι κατα τον σπορον του αγρου· εν χομο σπορου κριθης θελει εκτιμηθη αντι πεντηκοντα σικλων αργυριου. 15Αλλ' εαν μετα την αφεσιν αφιερωση την οικιαν αυτου, ο ιερευς θελει λογαριασει εις αυτον το αργυριον κατα τα επιλοιπα ετη μεχρι του ετους της αφεσεως, και θελει αφαιρεθη απο της εκτιμησεως σου.
Εάν δε ποτε ο αφιερωσας τον αγρόν θελήσῃ να εξαγοραση αυτον, θελει προσθεσει εις αυτον το πεμπτον του αργυριου της εκτιμησεως σου, και θελει εισθαι αυτου. Και εαν δεν εξαγοραση τον αγρόν η εαν επωλησε τον αγρόν εις αλλον τινα, δεν θελει εξαγοραζεσθαι πλεον.

Αλλ' οταν ο αγρος παρελθη την αφεσιν, θελει εισθαι αγιον εις τον Κυριον, ως αγρος καθιερωμενος· η κυριοτης αυτου θελει εισθαι του ιερεως. Εαν δε αφιερωση τις εις τον Κυριον αγρον τον οποιον ηγορασεν, οστις δεν ειναι εκ των αγρων της ιδιοκτησιας αυτου·

ο ιερευς θελει λογαριασει εις αυτον την αξιαν της εκτιμησεως σου μεχρι του ετους της αφεσεως· και θελει δωσει την εκτιμησιν σου την ημεραν εκεινην· ειναι αγιον εις τον Κυριον.

Εις το ετος της αφεσεως ο αγρος θελει αποδοθη εις εκεινον, απο του οποιου ηγοραση, εις τον εχοντα την κυριοτητα της γης. Και πασαι οι εκτιμησεις σου θελουσιν εισθαι κατα τον σικλον του αγιαστηριου· εικοσι γερα θελει εισθαι ο σικλος.

Πλην το πρωτοτοκον μεταξυ των κτηνων, το οποιον ανηκει ως πρωτοτοκον εις τον Κυριον, ουδεις θελει αφιερωσει αυτο· ειτε μοσχος ειτε αρνιον, του Κυριου ειναι. Και εαν ηναι απο ακαθαρτων κτηνων, θελει εξαγορασει αυτο κατα την εκτιμησιν σου και θελει προσθεσει το πεμπτον αυτου επ' αυτο' η εαν δεν εξαγοραζηται, θελει πωληθη κατα την εκτιμησιν σου.

Όταν ο αγρος θελει εαν ποτε θεληση τα δεκατον αυτου, θελει προσθεσει εις αυτο το πεμπτον αυτου· και παν δεκατον βοων και προβατων, παντος ζωου διαβαινοντος υποκατωθεν της ραβδου, το δεκατον θελει εισθαι αγιον εις τον Κυριον. Δεν θελει διακρινει ειτε καλον ειναι ειτε κακον ουδε θελει αλλαξει αυτο· και εαν ποτε αλλαξη αυτο, και αυτο και το ανταλλαγμα αυτου θελουσιν εισθαι αγια· δεν θελει εξαγορασθη.

Αυται ειναι αι εντολαι, τας οποιας προσεταξε Κυριος εις τον Μωυσην δια τους υιους Ισραηλ εν τω ορει Σινα.

---

**Numbers**

**Chapter 1**

Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην εν τη ερημω Σινα, εν τη σκηνη του μαρτυριου, την πρωτην του δευτερου μηνος, εις το δευτερον ετος αφου εξηλθον εκ γης Αιγυπτου, λεγων, Λαβετε το κεφαλαιον πασης της συναγωγης των υιων Ισραηλ κατα τας συγγενειας αυτων, κατα τους οικους των πατερων αυτων, απαριθμουντες κατ' ονομα παν αρσενικον κατα κεφαλην αυτων. Απο εικοσι ετων και επανω, παντας τους δυναμενους εν τω Ισραηλ να εξελθωσιν εις πολεμον, συ και ο Ααρων απαριθμησατε αυτους κατα τα στρατευματα αυτων. Και εις τη ερημω Σινα.
ανθρώπος αφ' εκαστής φυλής· εκαστός αρχων των οικου των πατέρων αυτού θελει εισθαι. 5Και
tauta einai ta onomata ton andron oitines thelousi paraastathè me saς: eκ tou Rouβhν, Elišouπ
o uiou tou Sêdiouπ: 6eκ tou Sûmeouν, Sêloũmphl o uiou tou Sourišadai. 7eκ tou Ioûda, Naasásouν
o uiou tou Amînàdabî 8eκ tou Isâsaxhar, Naðânanâl o uiou tou Suωr: 9eκ tou Zâboulwûν, Eliâb
o uiou tou Xâlw: 10eκ ton uiwv ton Ioûsh, eκ men ton Efraîm, Elišàma o uiou tou Amîoudî: eκ
de tou Mánâsas, Gamaûlîl o uiou tou Fêdâssouρ: 11eκ tou Beñoïmai, Aβeiðan o uiou tou Gîdewîν:
12eκ tou Dâw, Aχièzer o uiou tou Amînàdabî: 13eκ tou Ašp, Faγaiûl o uiou tou Oχraν. 14eκ tou
Gâd, Eľiasaśf o uiou tou Dêûmîl: 15eκ tou Neûbâlî, Aχira o uiou tou Lînâν. 16Ouûi ësan oi
eklektî tîs sunagwughîs, arçontes tîn fûlwîn tîn paterow autow, arçhîgî tîn xhiliasîn tîn
Iσraîl. 17O Mûsîsh ësìp toû Môushs kai o Aârówn elávon tous anðras toutous tous onomastethan kat'i
onoma. 18kai sunêkaleasan pasân tîn sunagwughîn, tîn prwthn tîn deûterou mênos, kai
cateγrâfhsan kata tîs sughgeniai autwv, kata tous oikous twn paterow autow, kata tnon
arîðhôn twn onomatwv, apo eîkosi etwv kai epâwv, kata kêfaliûn autowv. 19Kâws prosêtâzên
o Kûrias eis ton Môushs, ouûis aπheîthîmhsen autous eni tî erêmî Sîv. 20Kai ouûi Rouβhν,
tou prwtoîkou tîs Iσraîl, kata tais gêneas autowv, kata tais sughgeniai autowv, kata toux
oikous twn paterow autowv, kata tnon arîðhôn twn onomatwv, kata kêfaliûn autowv, pân arseîniko
apo eîkosi etwv kai epâwv, pântrês òi dûnamenoi và eξelvswsin eis pôleumôn, 21ôi aπarîthîmhsenthes
ek tîs fûlîs Rouβhôn ësan teßsarakuonta eξ xhiliasîs kai penteîkastoi. 22Èk twn uiwv Sûmeowv,
kata tais gêneas autowv, kata tais sughgeniai autowv, kata toux oikous twn paterow autowv, òi
aparîthîmhsenthes kata tnon arîðhôn twn onomatwv eξ autowv, kata kêfaliûn autowv, pân arseîniko
apo eîkosi etwv kai epâwv, pântrês òi dûnamenoi và eξelvswsin eis pôleumôn, 23ôi aπarîthîmhsenthes
ek tîs fûlîs Sûmeowv ësan penteîkastoi enneâ xhiliasîs kai triaksiostoi. 24Èk twn uiwv Gâd, kata
tais gêneas autowv, kata tais sughgeniai autowv, kata toux oikous twn paterow autowv, kata tnon
arîðhôn twn onomatwv, apo eîkosi etwv kai epâwv, pântrês òi dûnamenoi và eξelvswsin eis
pôleumôn, 25ôi aπarîthîmhsenthes ek tîs fûlîs Gâd ësan teßsarakuonta pentî xhiliasîs kai exûkastoi
penteîkastoi. 26Èk twn uiwv Ioûda, kata tais gêneas autowv, kata tais sughgeniai autowv, kata toux
oikous twn paterow autowv, kata tnon arîðhôn twn onomatwv, apo eîkosi etwv kai epâwv, pântrês 
òi dûnamenoi và eξelvswsin eis pôleumôn, 27ôi aπarîthîmhsenthes ek tîs fûlîs Ioûdâ ësan
ebদমহক্তা teßsâres xhiliasîs kai exûkastoi. 28Èk twn uiwv Isâsaxhar, kata tais gêneas autowv,
kata tais sughgeniai autowv, kata tnon oikous twn paterow autowv, kata tnon arîðhôn twn
onomatwv, apo eîkosi etwv kai epâwv, pântrês òi dûnamenoi và eξelvswsin eis pôleumôn, 29ôi
aparîthîmhsenthes ek tîs fûlîs Isâsaxhar ësan penteîkastoi teßsâres xhiliasîs kai têtrakastoi. 30Èk
twn uiwv Zâboulwûν, kata tais gêneas autowv, kata tais sughgeniai autowv, kata toux oikous twn
paterow autowv, kata tnon arîðhôn twn onomatwv, apo eîkosi etwv kai epâwv, pântrês òi dûnamenoi
va eξelvswsin eis pôleumôn, 31ôi aπarîthîmhsenthes ek tîs fûlîs Zâboulwûν ësan penteîkastoi epîa
xhiliasîs kai têtrakastoi. 32Èk twn uiwv Ioûsh, ek meν twn uiwv Efraîm, kata tais gêneas autowv,
kata tais sughgeniai autowv, kata toux oikous twn paterow autowv, kata tnon arîðhôn twn
onomatwv, apo eîkosi etwv kai epâwv, pântrês òi dûnamenoi và eξelvswsin eis pôleumôn, 33ôi
απαριθμηθεντες εκ της φυλης Εφραιμ ήσαν τεσσαρακοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι. 34Εκ των υιων Μανασση, κατα τας γενεας αυτων, κατα τας συγγενειας αυτων, κατα τους οικους των πατερων αυτων, κατα τον αριθμον των ονοματων, απο εικοσι ετων και επανω, παντες οι δυναμενοι να εξελθωσιν εις πολεμον, 35οι απαριθμηθεντες εκ της φυλης Μανασση ήσαν τριακοντα δυο χιλιαδες και διακοσιοι. 36Εκ των υιων Βενιαμιν, κατα τας γενεας αυτων, κατα τας συγγενειας αυτων, κατα τους οικους των πατερων αυτων, κατα τον αριθμον των ονοματων, απο εικοσι ετων και επανω, παντες οι δυναμενοι να εξελθωσιν εις πολεμον, 37οι απαριθμηθεντες εκ της φυλης Βενιαμιν ήσαν τριακοντα πεντε χιλιαδες και τετρακοσιοι. 38Εκ των υιων Δαν, κατα τας γενεας αυτων, κατα τας συγγενειας αυτων, κατα τους οικους των πατερων αυτων, κατα τον αριθμον των ονοματων, απο εικοσι ετων και επανω, παντες οι δυναμενοι να εξελθωσιν εις πολεμον, 39οι απαριθμηθεντες εκ της φυλης Δαν ήσαν εξηκοντα δυο χιλιαδες και επτακοσιοι. 40Εκ των υιων Ασηρ, κατα τας γενεας αυτων, κατα τας συγγενειας αυτων, κατα τους οικους των πατερων αυτων, κατα τον αριθμον των ονοματων, απο εικοσι ετων και επανω, παντες οι δυναμενοι να εξελθωσιν εις πολεμον, 41οι απαριθμηθεντες εκ της φυλης Ασηρ ήσαν χιλιαδες τεσσαρακοντα μια και πεντακοσιοι. 42Εκ των υιων Νεφθαλι, κατα τας γενεας αυτων, κατα τας συγγενειας αυτων, κατα τους οικους των πατερων αυτων, κατα τον αριθμον των ονοματων, απο εικοσι ετων και επανω, παντες οι δυναμενοι να εξελθωσιν εις πολεμον, 43οι απαριθμηθεντες εκ της φυλης Νεφθαλι ήσαν πεντηκοντα τρεις χιλιαδες και τετρακοσιοι. 44Ουτοι ειναι οι απαριθμηθεντες, τους οποιους απηριθμησεν ο Μωυσης και ο Ααρων και οι αρχοντες του Ισραηλ, οι δωδεκα ανδρες· εκαστος ητο κατα τον οικον των πατερων αυτου. 45Και ησαν παντες οι απαριθμηθεντες εκ των υιων Ισραηλ, κατα τους οικους των πατερων αυτων, απο εικοσι ετων και επανω, παντες οι δυναμενοι μεταξυ του Ισραηλ να εξελθωσιν εις πολεμον, 46παντες οι απαριθμηθεντες ησαν εξακοσιαι τρεις χιλιαδες και πεντακοσιοι πεντηκοντα. 47Οι Λευιται ομως, κατα την φυλην των πατερων αυτων, δεν απηριθμηθησαν μεταξυ αυτων. 48Διοτι ο Κυριος ειχε λαλησει προς τον Μωυσην, λεγων, 49Μονον την φυλην του Λευι μη απαριθμησης και το κεφαλαιον αυτων μη λαβης μετα των υιων Ισραηλ· αλλα δος εις τους Λευιτας την επιστασιαν της σκηνης του μαρτυριου και παντων των σκευων αυτης και παντων των ανηκοντων εις αυτην· ουτοι θελουσι βασταζει την σκηνην και παντα τα σκευη αυτης, και ουτοι θελουσιν υπηρετει εις αυτην, και θελουσι στρατοπεδευει κυκλω της σκηνης. 50Και οταν η σκηνη μελλη να σηκωθη, οι Λευιται θελουσι καταβιβαζει αυτην· και οταν η σκηνη πρεπη να στηθη, οι Λευιται θελουσι φυλαττει τας φυλακας της σκηνης του μαρτυριου. 51Και εκαμον οι υιοι Ισραηλ κατα παντα οσα προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην· ουτως εκαμον.
Chapter 2

1 Και ελαλήσει Κυρίος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρων, λέγων, 2 Ας στρατοπεδεύσωσιν οι υἱοὶ Ισραήλ, εκατός πλησιον της σημαίας αυτού, μετα του σημείου του οικου των πατερών αυτών. κυκλω της σκηνής του μαρτυρίου κατενανθεί, θέλουσι στρατοπεδεύει. 3 Και οι μεν προς ανατολάς στρατοπεδεύοντες θέλουν εἰσῆναι οι ἐκ της σημαίας του στρατοπέδου Ιουδα, κατα τα ταγματα αυτών: και ο αρχών των υιῶν Ιουδα θέλει εἰσῆναι Ναάσσων ο υιός του Αμμίναδαβ. 4 Το δὲ στρατεύμα αυτοῦ καὶ οι απαριθμηθέντες αυτῶν ἦσαν εἴδομηκόντα τεσσάρες χιλιάδες καὶ εἴκοσι. 5 Καὶ οἱ στρατοπεδεύοντες πλησίον αὐτοῦ θέλουσιν εἰσῆναι η φυλή Ἰσσαχαρ, καὶ ο αρχῶν τῶν υἱῶν Ἰσσαχαρ θέλει εἰσῆναι Ναθαναήλ ο υιὸς του Σουαρ. 6 Το δὲ στρατεύμα αὐτοῦ καὶ οι απαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν πεντηκοντα τεσσάρες χιλιάδες καὶ τετράκοσιοι. 7 Επεῖτα η φυλή Ζαβουλῶν, καὶ ο αρχῶν τῶν υἱῶν Ζαβουλῶν θελει εἰσθαι Ελιαβ ο υιὸς του Χαιλων. 8 Το δὲ στρατεύμα αὐτοῦ καὶ οι απαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν πεντήκοντα εἰκόνών καὶ τετράκοσιοι. 9 Πάντες οι απαριθμηθέντες εν τῷ στρατοπέδῳ Ιουδα ἦσαν εἴκοσι καὶ τετράκοσιοι, κατα τα ταγματα αὐτῶν: οὗτοι θέλουσι σηκωσθαί πρῶτοι. 10 Πρὸς μεσημβρίαν δὲ θελει εἰσθαι σημαία του στρατοπέδου Ρουβην κατα τα ταγματα αυτῶν: καὶ ο αρχῶν τῶν υἱῶν Ρουβην θέλει εἰσῆναι Ελίσουρ ο υιὸς του Σεδιουρ. 11 Το δὲ στρατεύμα αὐτοῦ καὶ οι απαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν τεσσάρακοντα εἴκοσι καὶ πεντάκοσιοι. 12 Καὶ οἱ στρατοπεδεύοντες πλησίον αὐτοῦ θέλουσιν εἰσῆναι η φυλή Συμεών, καὶ ο αρχῶν τῶν υἱῶν Συμεών θελει εἰσθαι Σελουμιηλ ο υιὸς του Σουρισαδαι. 13 Το δὲ στρατεύμα αὐτοῦ καὶ οι απαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν πεντήκοντα εἴκοσι καὶ τετράκοσιοι. 14 Επεῖτα η φυλή Γαδ, καὶ ο αρχὸς τῶν υἱῶν Γαδ θελει εἰσθαι Ελιασαφ ο υιὸς του Δεουηλ. 15 Το δὲ στρατεύμα αὐτοῦ καὶ οι απαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν τεσσάρακοντα πενταχιλιάδες καὶ εἴκοσιπεντάκοσιοι. 16 Πάντες οι απαριθμηθέντες εν τῷ στρατοπέδῳ Ρουβην ἦσαν χιλιάδες εἴκοσι καὶ τετράκοσιοι πεντάκοσιοι, κατα τα ταγματα αὐτῶν: οὗτοι θέλουσι σηκωσθαί δεύτεροι. 17 Επεὶ θέλει σηκωσθαι η σκηνή του μαρτυρίου, το στρατοπεδον των Λευιτων εν τω μεσω των στρατοπεδων· καθως εστρατοπεδευσαν, οὗτοι θελουσι σηκωσθαι εκαστος εις την ταξιν αὐτου πλησιον της σημαιας αυτων. 18 Προς δυσμας δὲ θελει εἰσθαι η σημαια του στρατοπεδου του Εφραιμ κατα τα ταγματα αυτων: και ο αρχων των υιων Εφραιμ θελει εἰσθαι Ελισαμα ο υιος του Αμμιουδ. 19 Το δε στρατευμα αυτου και οι απαριθμηθεντες αυτων ησαν πεντηκοντα εννεα χιλιαδες καὶ τριακοσιοι. 20 Και πλησιον αυτου η φυλη Μανασση θελει εἰσθαι Γαμαλιηλ ο υιος του Φεδασσουρ. 21 Επειτα η φυλη Βενιαμιν, και ο αρχων των υιων Βενιαμιν θελει εισθαι Αβειδαν ο υιος του Γιδεωνι. 22 Το δε στρατευμα και οι απαριθμηθεντες αυτων ησαν τριακοντα πεντε χιλιαδες καὶ τετρακοσιοι. 23 Παντες οι απαριθμηθεντες του στρατοπεδου Εφραιμ ησαν εκατον οκτω χιλιαδες καὶ εκατον, κατα τα ταγματα αυτων· ουτοι θελουσι σηκωσθαι τριτοι. 24 Προς βορραν δε θελει εισθαι η σημαια του στρατοπεδου Δαν, κατα τα ταγματα αυτων· και ο αρχων των υιων Δαν θελει εισθαι Ἀχιεζερ ο υιος του Αμμιαδαβ. 25 Παντες οι απαριθμηθεντες του στρατοπεδου Δαν ησαν εκατον εκατο τεσσαρες χιλιαδες καὶ διακοσιοι.
Και οι στρατοπεδευόντες πλησίον αυτού θελούσιν εἰσθαί η φυλή Ασηρ· καὶ οι αρχῶν των υιών Ασηρ θελεί εἰσθαί Φαγαιηλ ο υιὸς του Οχραν· 28 ο δὲ στρατεύμα αυτού καὶ οι απαριθμηθέντες αυτῶν ήσαν χιλιάδες τεσσαρακοντα μια καὶ πεντακοσιοί. 29 Επείτα η φυλή Νεφθαλι’ καὶ ο αρχῶν των υιῶν Νεφθαλι θελεί εἰσθαί Αχιρα ο υιὸς του Αιναν· 30 ο δὲ στρατεύμα αυτού καὶ οι απαριθμηθέντες αυτῶν ήσαν πεντηκοσιοί. 31 Πάντες οι απαριθμηθέντες του στρατοπέδου Δαν ήσαν εκατον πεντηκοσιοί κατά τας σημαίας αυτών. 32 Ουτοὶ εἰναι οι απαριθμηθεντες εκ των υιων Ισραηλ κατα τους οικους των πατερων αυτων· παντες οι απαριθμηθεντες εν τοις στρατοπεδοις κατα τα ταγματα αυτων ησαν εκατον πεντηκοσιοι πεντηκοσιοι πεντηκοσιοι πεντηκοσιοι. 33 Παντες οι ανθρωποι του στρατοπεδου Δαν ησαν εκατον πεντηκοσιοι εκατον πεντηκοσιοι κατα τας σημαιας αυτων. 34 Και εκαμον οι υιοι Ισραηλ κατα παντα οσα προσεταξε Κυριος εις τον Μωυσην· ουτως εστρατοπεδευσαν κατα τας σημαιας αυτων κατα τας συγγενειας αυτων, κατα τους οικους των πατερων αυτων.

Chapter 3

1 Αυται δε ειναι αι γενεαι του Ααρων και του Μωυσεως, την ημεραν καθ' ην ελαλησεν ο Κυριος προς τον Μωυσην επι του ορους Σινα. 2 Και ταυτα ειναι τα ονοματα των υιων του Ααρων· Ναδαβ ο πρωτοτοκος και Αβιουδ, Ελεαζαρ και Ιθαμαρ. 3 Ταυτα ειναι τα ονοματα των υιων του Ααρων, των ιερεων των κεχρισμενων, οιτινες καθιερωθησαν δια να ιερατευωσιν. 4 Απεθανε δε ο Ναδαβ και ο Αβιουδ ενωπιον του Κυριου, ενω προσεφερον πυρ ξενον ενωπιον του Κυριου εν τη ερημω Σινα, και τεκνα δεν ειχον· και ιερατευσεν ο Ελεαζαρ και ο Ιθαμαρ ενωπιον Ααρων του πατρος αυτων. 5 Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 6 Φερε την φυλην του Λευι και παραστησον αυτους εμπροσθεν Ααρων του ιερεως, δια να υπηρετωσιν εις αυτον. 7 Και θελουσι φυλαττει τας φυλακας αυτου και τας φυλακας πασης της συναγωγης εμπροσθεν της σκηνης του μαρτυριου, εκτελουντες τας υπηρεσιας της σκηνης. 8 Και θελουσι φυλαττει παντα τα σκευη της σκηνης του μαρτυριου και τας φυλακας των υιων Ισραηλ, εκτελουντες τας υπηρεσιας της σκηνης. 9 Και θελεις δωσει τους Λευιτας εις τον Ααρων και εις τους υιους αυτου· ουτοι ειναι δεδομενοι δωρον εις αυτον εκ των υιων Ισραηλ. 10 Τον δε Ααρων και τους υιους αυτου θελεις καταστησει εις το να εκτελωσι τα της ιερατειας αυτων· οστις δε ξενος πλησιαση θελει θανατονεσθαι. 11 Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην εν τη ερημω Σινα, λεγων, 12 Ιδου, εγω ελαβον τους Λευιτας εκ μεσου των υιων Ισραηλ, αντι παντος πρωτοτοκος διανοιγοντος μητραν εκ των υιων Ισραηλ· και θελουσιν εισθαί οι Λευιται εμου. 13 Διοτι παν πρωτοτοκος ειναι εμου· επειδη καθ' ην ημεραν εταξαν εμου πρωτοτοκον εγι στην αγιατου, ηγιασα εις εμαυτον παν πρωτοτοκον εν τω Ισραηλ, απο ανθρωπου εως κτηνους· εμου θελουσιν εισθαι. Εγω ειμαι ο Κυριος. 14 Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην εν τη ερημω Σινα, λεγων, 15 Απαριθμησον τους υιους Λευι κατα τους οικους των πατερων αυτων, κατα τας συγγενειας αυτων· παν αρσενικον απο ενος μηνος και επανω θελεις απαριθμησει αυτους. 16
αυτούς ο Μωυσής, κατά τον λόγον του Κυρίου, ως προσεταχθή. 17 Ήσαν δὲ ουτοὶ οι υἱοὶ Λευὶ κατὰ τὰ ονόματα αὐτῶν· Γηρσὼν, καὶ Κααθ, καὶ Μεραρί. 18 Καὶ ταῦτα ἦσαν τὰ ονόματα τῶν υἱῶν Γηρσῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν· Λιβνί, καὶ Σεμείη. 19 Καὶ οἱ υἱοὶ Κααθ, κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν, Αμράμ, καὶ Ἰσαάρ, Χεβρών, καὶ Οζίηλ. 20 Καὶ οἱ υἱοὶ Μεραρί, κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν, Μααλί, καὶ Μουσί. Αὐταί εἶναι αἱ συγγενείαι τῶν Λευιτῶν, κατὰ τοὺς οἰκοὺς τῶν πατέρων αὐτῶν. 21 Εἱ τοῦ Γηρσων ἦτο η συγγενεία τοῦ Λιβνί, καὶ η συγγενεία τοῦ Σεμείη· αὐταί εἶναι αἱ συγγενείαι τῶν Γηρσωνιτῶν. 22 Οἱ αριθμηθεντες αὐτῶν κατὰ τὸν αριθμὸν πάντων τῶν ἀρσενικῶν απὸ ἑνὸς μηνὸς καὶ ἐπάνω, οἱ αριθμηθεντες αὐτῶν ἦσαν ἑπτά χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι. 23 Αἱ συγγενείαι τῶν Γηρσωνιτῶν θελοῦσι στρατοπεδεύει οπίσω τῆς σκηνῆς πρὸς δυσμᾶς. 24 Καὶ ὁ αρχὼν τοῦ πατρικοῦ οἰκοῦ τῶν Γηρσωνιτῶν θέλει εἰσθαναι Ἐλισαφ ο υἱος του Λαηλ. 25 Καὶ ἡ φυλάκη τῶν υἱῶν Γηρσών εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου θελεῖ εἰσθαναι ἡ σκηνή καὶ ἡ σκέπη τοῦ καλύμματος αὐτῆς καὶ τὰ παραπετασματα τῆς αὐλής καὶ τὸ καταπέτασμα τῆς θυρᾶς τῆς αὐλής, καὶ τὰ σχοινία αὐτῆς διὰ πάσας τὰς υπηρεσίας αὐτῶν. 26 Καὶ ἐκ τοῦ Κααθ ἦτο η συγγενεία τῶν Αμραμιτῶν καὶ η συγγενεία τῶν Ισααριτῶν καὶ η συγγενεία τῶν Χεβρωνιτῶν καὶ η συγγενεία τῶν Οζιηλιτῶν· αὐταί εἰναι αἱ συγγενείαι τῶν Κααθιτῶν. 27 Πάντα τὰ ἀρσενικα, ἀπὸ ἑνὸς μηνὸς καὶ ἐπάνω ἦσαν κατὰ τὸν αριθμὸν οκτὼ χιλιάδες καὶ εξακοσίοι, οἵτινες ἔφυλαττον τὰς φυλάκας τοῦ ἀγιαστηρίου. 28 Καὶ οἱ συγγενείαι τῶν υἱῶν Κααθ θελοῦσι στρατοπεδεύει εἰς τὰ πλαγιὰ τῆς σκηνῆς πρὸς μεσημβρίαν. 29 Καὶ ὁ αρχὼν τοῦ πατρικοῦ οἰκοῦ τῶν συγγενειῶν τῶν Κααθιτῶν θελεῖ εἰσθαναι Ελισαφαν ο υἱος του Οζιηλ. 30 Καὶ η φυλακή αὐτῶν θελεῖ εἰσθαναι ἡ κιβωτὸς, καὶ ἡ τραπέζη, καὶ ἡ λυχνία, καὶ τὰ θυσιαστήρια, καὶ τὰ σκεύη τοῦ ἀγιαστηρίου διὰ τῶν ὁποῖων λειτουργοῦσι, καὶ τὸ καταπέτασμα καὶ παντα τὰ πρὸς υπηρεσιαν αὐτῶν. 31 Καὶ ἡ φυλακὴ αὐτῶν θελεῖ εἰσθαναι η κιβωτος, καὶ η τραπεζα, καὶ η λυχνια, κατα τον μαρτυριον του αγιαστηριου. Εισαγενεσθαι αντι των φυλακων των υιων Ισραηλ και αν αγαθα εσται εις την σκηνην του αγιαστηριου.
των ονοματων αυτων. 41Και θελεις λαβει τους Λευιτας δια εμε, εγω ειμαι ο Κυριος αντι παντων των πρωτοτοκων των υιων Ισραηλ· και τα κτηνη των Λευιτων αντι παντων των πρωτοτοκων των κτηνων των υιων Ισραηλ. 42Και απαριθμησεν ο Μωυσης, καθως προσεταξεν εις αυτον ο Κυριος, παντα τα πρωτοτοκα των υιων Ισραηλ. 43Και παντα τα πρωτοτοκα αρσενικα απαριθμηθεντα κατ' ονομα απο ενος μηνος και επανω, κατα την απαριθμησιν αυτων ησαν εικοσι δυο χιλιαδες διακοσια εβδομηκοντα τρια. 44Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 45Λαβε τους Λευιτας αντι παντων των πρωτοτοκων των υιων Ισραηλ και τα κτηνη των Λευιτων αντι των κτηνων αυτων· και οι Λευιται θελουσι εισθαι εμου. Εγω ειμαι ο Κυριος. 46Και δια εξαγοραν των διακοσιων εβδομηκοντα τριων εκ των πρωτοτοκων των υιων Ισραηλ, οιτινες υπερβαινουσι τον αριθμον των Λευιτων,

Chapter 4

1Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην και προς τον Ααρων, λεγων, 2Λαβε το κεφαλαιον των υιων Κααθ εκ μεσου των υιων Λευι, κατα τας συγγενειας αυτων, κατα τους οικους των πατερων αυτων, 3απο τριακοντα ετων και επανω εως πεντηκοντα ετων, παντων των εισερχομενων εις το ταγμα δια να καμνωσιν εργασιας εν τη σκηνη του μαρτυριου. 4Αυτη θελει εισθαι η υπηρεσια των υιων Κααθ εν τη σκηνη του μαρτυριου· τα αγια των αγιων. 5Και οταν σηκονηται το στρατοπεδον, θελουσιν ερχεσθαι ο Ααρων και οι υιοι αυτου και θελουσι καταβιβασει το καλυπτηριον καταπετασμα και θελουσι σκεπαζει δι' αυτου την κιβωτον του μαρτυριου· 6και θελουσι βαλει επ' αυτην καλυμμα εκ δερματων θωων και επανωθεν θελουσι εφαπλωσει υφασμα ολον κυανου και θελουσι διαπερασει τους μοχλους αυτης. 7Και επι της τραπεζης της προθεσεως θελουσιν εφαπλωσει υφασμα ολον κυανου και θελουσι βαλει επ' αυτης τους δισκους, και τα θυμιαματοδοχα, και τα λεκανια, και τα σπονδεια, δια να σπενδωσι· και οι παντοτεινοι αρτοι θελουσιν εισθαι επ' αυτης· 8και θελουσι εφαπλωσει επ' αυτα υφασμα κοκκινον και τουτο θελουσι σκεπασει δια καλυμματος εκ δερματων θωων και θελουσι διαπερασει τους μοχλους αυτης. 9Και επι της τραπεζης της προθεσεως θελουσιν εφαπλωσει υφασμα ολον κυανου και θελουσι βαλει επ' αυτης τους δισκους, και τα θυμιαματοδοχα, και τα λεκανια, και τα σπονδεια, δια να σπενδωσι· και οι παντοτεινοι αρτοι θελουσιν εισθαι επ' αυτης· 10και θελουσι διαπερασει την λυχνιαν του φωτος, και τους λυχνους αυτης, και τα λυχνοψαλιδα αυτης, και τα υποθεματα αυτης, και παντα τα ελαιοδοχα αγγεια αυτης, δια των οποιων εκτελουσι τας υπηρεσιας αυτης· 11Επι δε το θυσιαστηριον το
κρύσουν θελούσι εφαπλωσει υφάσμα κυανον και τουτο θελούσι σκεπασει δια καλυμματος εκ δερματων θωων και θελούσι διαπερασει τους μοχλους αυτου. 12και θελούσι λαβει παντα τα σκευη της υπηρεσιας, δια των οποιων υπηρετουσι εις τα αγια, και βαλει εις υφασμα κυανον και θελούσι σκεπασει αυτα δια καλυμματος εκ δερματων θωων και επιδεσει εις μοχλους. 13Kαι θελούσι καθορισει το θυσιαστηριον απο της στακτης, και θελούσι περισκεφαλισει αυτο δια των υφασματων πορφυρων 14και θελούσι βαλει επ' αυτο παντα τα σκευη της υπηρεσιας, δια των οποιων επιδεσει αυτα εις καλυμματα εκ δερματων θωων και επιθεσει εις μοχλους.

15και θελούσι καθαρισει το θυσιαστηριον απο της στακτης, και θελούσι περισκεφαλισει αυτο δια υφασματος πορφυρου· 16και θελούσι βαλει επ' αυτο παντα τα σκευη αυτου, δια των οποιων εκτελουσι τας υπηρεσιας αυτου, τα θυμιατηρια, τας κρεαγρας, και τα πτυαρια, και τας λεκανας· παντα τα σκευη του θυσιαστηριου, και θελούσιν εφαπλωσει επ' αυτο καλυμμα εκ δερματων θωων και διαπερασει τους μοχλους αυτου.

17και αφου τελειωσιν ο Ααρων και οι υιοι αυτου περισκεφαλισωσι τα αγια και παντα τα σκευη τα αγια, οταν μελλη να σηκωθη το στρατοπεδον, τοτε θελουσι πλησιασει οι υιοι του Κααθ δια να βαστασωσι αυτα· και δεν θελουσιν εγγισει τα αγια, δια να μη αποθανωσι· ταυτα ειναι τα οσα θελουσι βασταζει οι υιοι του Κααθ εν τη σκηνη του μαρτυριου.

18Και η επιστασια του Ελεαζαρ υιου του Ααρων του ιερεως θελει εισθαι το ελαιον του φωτος, και το ευωδες θυμιαμα, και η καθημερινη εξ αλφιτων προσφορα, και το ελαιον του χρισματος, η επιστασια πασης της σκηνης, και παντων των εν αυτη, του αγιαστηριου, και παντων των σκευων αυτου. 19Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην και προς τον Ααρων, λεγων,

20Μη εξολοθρευσητε την φυλην των συγγενειων των Κααθιτων εκ μεσου των Λευιτων· αλλα τουτο καμετε εις αυτους, δια να ζησωσι και μη αποθανωσι προσεγγιζοντες εις τα αγια των αγιων· ο Ααρων και οι υιοι αυτου ας εισερχωνται και ας διοριζωσιν αυτους εκαστον εις το εργον αυτου και εις το φορτιον αυτου· ας μη εισερχωνται ομως να ιδωσιν, οταν περισκεφαλισωσι τα αγια, δια να μη αποθανωσι.

21Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων,

22Λαβε το κεφαλαιον και των υιων Γηρσων, κατα τους οικους των πατερων αυτων, κατα τας συγγενειας αυτων· 23απο τριακοντα ετων και επανω εως πεντηκοντα ετων θελεις απαριθμησει αυτους, παντας τους εισερχομενους εις το ταγμα, δια να καμνωσιν εργασιας εν τη σκηνη του μαρτυριου.

24Αυτη ειναι η υπηρεσια των συγγενειων των Γηρσωνιτων, να υπηρετωσι και να βασταζωσι· 25θελουσι λοιπον βασταζει τα παραπετασματα της σκηνης και την σκηνην του μαρτυριου, το καλυμμα αυτης και το καλυμμα το εκ δερματων θωων το επανωθεν αυτης και τα παραπετασματα της αυλης και το καταπετασμα της θυρας της αυλης, τα οποια ειναι δια την σκηνην, και δια το θυσιαστηριον κυκλω, και τα σχοινια αυτων και παντα τα σκευη της υπηρεσιας αυτων και παντα τα χρησιμευοντα εις αυτα· ουτω θελουσιν υπηρετει.

26Κατα προσταγην του Ααρων και των υιων αυτου θελουσι γινεσθαι πασαι αι υπηρεσιαι των υιων των Γηρσωνιτων, εις παντα τα φορτια αυτων και εις πανας τας υπηρεσιας αυτων· και σεις θελετε διοριζει εις αυτους παντα οσα οφειλουσι να βασταζωσι.
αυτων εν τη σκηνη του μαρτυριου· αι σανιδες της σκηνης και οι μοχλοι αυτης και οι στυλοι αυτης, και τα υποβασια αυτων, 32 και οι στυλοι της αυλης κυκλω και τα υποβασια αυτων και παντα τα προς υπηρεσιαν αυτων· και θελετε διορισει κατ ονομα τα σκευη τα οποια οφειλουσι να βασταζωσιν. 33 Αυτη ειναι η υπηρεσια των συγγενειων των υιων Μεραρι, καθως προσεταξεν Κυριος δια χειρος του Μωυσεως. 34 Ο Μωυσης λοιπον και ο Ααρων και οι αρχοντες της συναγωγης απηριθμησαν τους υιους των Κααθιτων κατα τας συγγενειας αυτων και κατα τους οικους των πατερων αυτων, 35 απο τριακοντα ετων και επανω εως ταγματο και στη σκηνη του μαρτυριου, δια να καμνωσιν εργασιας εν τη σκηνη του μαρτυριου· και οι απαριθμηθεντες αυτων κατα τας συγγενειας αυτων ησαν δυο χιλιαδες επτακοσιοι πεντηκοντα. 36 Οι ειναι οι απαριθμηθεντες των συγγενειων των Κααθιτων, παντες οι η σκηνη του μαρτυριου, τους οποιους απηριθμησαν ο Μωυσης και ο Ααρων, καθως προσεταξεν Κυριος δια χειρος του Μωυσεως. 37 Οι ειναι οι απαριθμηθεντες των υιων Γηρσων κατα τας συγγενειας αυτων κατα τους οικους των πατερων αυτων, 38 απο τριακοντα ετων και επανω εως ταγματο και στη σκηνη του μαρτυριου· και οι απαριθμηθεντες των συγγενειων αυτων γηρσων ησαν δυο χιλιαδες εκαστοι πεντηκοντα. 39 Οι ειναι οι απαριθμηθεντες των συγγενειων των Κααθιτων, και κατα τους οικους των πατερων αυτων, καθως προσεταξεν Κυριος δια χειρος του Μωυσεως. 40 Οι ειναι οι απαριθμηθεντες των συγγενειων των Κααθιτων, και κατα τους οικους των πατερων αυτων, καθως προσεταξεν Κυριος δια χειρος του Μωυσεως. 41 Οι ειναι οι απαριθμηθεντες των υιων Γηρσων κατα τας συγγενειας αυτων κατα τους οικους των πατερων αυτων, καθως προσεταξεν Κυριος δια χειρος του Μωυσεως. 42 Οι ειναι οι απαριθμηθεντες των λευιτων, τους οποιους απηριθμησαν ο Μωυσης και ο Ααρων κατα τας συγγενειας αυτων και κατα τους οικους των πατερων αυτων. 43 Οι ειναι οι απαριθμηθεντες των λευιτων, τους οποιους απηριθμησαν ο Μωυσης και ο Ααρων κατα την προσταγην του Κυριου. 44 Οι ειναι οι απαριθμηθεντες των λευιτων, τους οποιους απηριθμησαν ο Μωυσης και ο Ααρων κατα την προσταγην του Κυριου. 45 Οι ειναι οι απαριθμηθεντες των λευιτων, τους οποιους απηριθμησαν ο Μωυσης και ο Ααρων κατα την προσταγην του Κυριου. 46 Οι ειναι οι απαριθμηθεντες των λευιτων, τους οποιους απηριθμησαν ο Μωυσης και ο Ααρων κατα την προσταγην του Κυριου. 47 Οι ειναι οι απαριθμηθεντες των λευιτων, τους οποιους απηριθμησαν ο Μωυσης και ο Ααρων κατα την προσταγην του Κυριου. 48 Οι ειναι οι απαριθμηθεντες των λευιτων, τους οποιους απηριθμησαν ο Μωυσης και ο Ααρων κατα την προσταγην του Κυριου. 49 Οι ειναι οι απαριθμηθεντες των λευιτων, τους οποιους απηριθμησαν ο Μωυσης και ο Ααρων κατα την προσταγην του Κυριου.

Chapter 5

1 Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 2 Προσταξον τους υιους Ισραηλ να αποπεμψωσιν απο του στρατοπεδου παντα λεπρον και παντα γονορροιον και παντα μεμολυσμενον δια νεκρον·
αρσενικον τε και θηλυκον αποπεμψατε· εξω του στρατοπεδου αποπεμψατε αυτους, δια να μη μολυνωσι τα στρατοπεδα αυτων, εν μεσω των σποιων εγω κατοικω. 4Και εκαμον ουτως οι υιοι Ισραηλ και απεπεμψαν αυτους εξω του στρατοπεδου· καθως ειπεν ο Κυριος προς τον Μωυσην, ουτως εκαμον οι υιοι Ισραηλ. 5Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 6Ειπε προς τους υιους Ισραηλ, Όταν ανηρ η γυνη καμη τι εκ των αμαρτηματων ανθρωπινων, πραττων παραβασιν εις τον Κυριον, και αμαρτηση η ψυχη εκεινη, 7τοτε θελει εξομολογηθη την αμαρτιαματι, την εκτος του κεφαλαιου τουτου και εις αυτο θελει προσθεσει το αδικημα αυτου και δωσει εις οντινα ηδικησεν. 8Εαν δε ο ανθρωπος δεν εχη συγγενη δια να αποδοθη εις αυτον το αδικημα, ας αποδιδεται το αδικημα εις τον Κυριον προς τον ιερεα, εκτος του κριου της εξιλεωσεως, δια του οποιου θελει γεινει εξιλεωσις περι αυτου. 9Και πασα υψουμενη προσφορα εκ παντων των ηγιασμενων πραγματων των υιων Ισραηλ, την οποιαν προσφερουσιν εις τον ιερεα, θελει εισθαι αυτου.

10Αυτου λοιπον θελουσιν εισθαι τα αγιαζομενα παντος ανθρωπου· ο, τι εκαστος διδη εις τον ιερεα, θελει εισθαι αυτου. 11Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 12Λαλησον προς τους υιους Ισραηλ και ειπε προς αυτους, Εαν ανθρωπου τινος η γυνη παραδρομηση και αμαρτηση εναντιον αυτου, και συγκοιμηθη τις μετ' αυτης, και ζηλοτυπηση την γυναικα αυτου και αυτη ηναι μεμολυσμενη· η εαν επελθη εις αυτον το πνευμα της ζηλοτυπιας, και ζηλοτυπηση την γυναικα αυτου και αυτη δεν ηναι μεμολυσμενη· 13τοτε θελει φερει ο ανθρωπος την γυναικα αυτου προς τον ιερεα και θελει προσφερει το δωρον αυτης υπερ αυτης, το δεκατον του εφα αλευρον κριθινον· ελαιον ομως δεν θελει επιχυσει επ' αυτο, ουδε λιβανιον θελει επιθεσει επ' αυτο· διοτι ειναι προσφορα ζηλοτυπιας, προσφορα ενθυμησεως, φερουσα εις ενθυμησιν ανομιαν. 14Και θελει πλησιασει αυτην ο ιερευς και στησει αυτην ενωπιον του Κυριου· 15επειτα θελει λαβει ο ιερευς υδωρ αγιον εις αγγειον πηλινον· και απο του χωματος, το οποιον ειναι επι του εδαφους της σκηνης, θελει λαβει ο ιερευς και βαλει εις το υδωρ.

16Και θελει στησει ο ιερευς την γυναικα ενωπιον του Κυριου και θελει αποκαλυψει την κεφαλην της γυναικος, και θελει βαλει εις τας χειρας αυτης την προσφοραν της ενθυμησεως, την προσφοραν της ζηλοτυπιας· εν δε τη χειρι του ιερεως θελει εισθαι το υδωρ το πικρον, το οποιον φερει την καταραν· 17Και θελει ορκισει αυτην ο ιερευς και θελει ειπει προς την γυναικα, Εαν δεν εκοιμηθη τις μετα σου και εαν δεν παρεδρομησας δια να μολυνθης, δεχομενη αλλον αντι του ανδρος σου, ας ησαι αβλαβης απο του υδατος τουτου του πικρου, το οποιον φερει την καταραν· 18εαν ομως παρεδρομησας, δεχομενη αλλον αντι του ανδρος σου, και εμολυνθης και εκοιμηθης τις μετα σου εκτος του ανδρος σου, 19τοτε ο ιερες θελει ορκισει την γυναικα μεθ' ορκου καταρας, και θελει ειπει ο ιερες προς την γυναικα, Ο Κυριος να σε καταστηση καταραν και ορκον μεταξυ του λαου σου, καμινων ο Κυριος να σαπη ο μηρος σου και να πρησθη η κοιλια σου· 20και το υδωρ τουτο, το οποιον φερει την καταραν, θελει εισελθει εις τα εντοσθια σου, δια να καμη να πρησθη η κοιλια σου και να σαπη ο μηρος σου. Και θελει ειπει η γυνη, Αμην, αμην· 21Επειτα θελει γραψει ο ιερες τας καταρας ταυτας εν βιβλιω και θελει εξαλειψει αυτας δια του υδατος του πικρου.
παραδοθεί την γυναίκα τον υδρό το πικρόν, τον οποίον φερεί την καταραν· και το υδρό την καταραν, θελει εισελθείς εις αυτήν δια πικρίαν. 25Και θελει λαβεί ο ιερέας εκ της χειρός της γυναίκος την προσφοράν της ζηλοτυπίας και θελει κινησεί την προσφοράν ενώπιον του Κυρίου και θελει προσφέρει αυτήν εις το θυσιαστήριον· 26και θελει δραξεί ο ιερέας από της προσφοράς το μνημοσύνον αυτής και θελει καύσει επί το θυσιαστήριον, και μετά ταύτα θελει ποτίσει την γυναίκα τον υδρό. 27Και αφού ποτίσει αυτήν τον υδρό τότε θελει συμβη ωστε, αν ηνία μεμολυσμένη και ηδίκησε τον ανδρά αυτής, θελει εισελθεί εις αυτήν τον υδρό, το φερον την καταραν, δια πικρίαν, και η κοιλια αυτής θελει πρησθη και ο μηρός αυτής θελει σαπη και θελει εισθαι η γυνή καταρα εν μεσω του λαού αυτής. 28Εάν ομως δεν ηνία μεμολυσμένη η γυνη αλλά καθαρά, τότε θελει μείνει αβλάβης, και θελει συλλαβει σπέρμα. 29Οὕτος εἰναι ὁ νόμος τῆς ζηλοτυπίας, ὅταν γυνη τις παραδρομής, δεχομεν αλλον αντι του ανδρος αυτης και μολυνθη· 30η ωστε το πνεύμα της ζηλοτυπίας εις ανδρα τινα και ζηλοτυπηση την γυναικα αυτου και στηση την γυναικα αυτου ενώπιον του Κυρίου, και ο ιερέας καμη εις αυτην κατα παντα τον νομον τουτον· 31Τότε ο μεν ανηρ θελει εισθαι αθωος απο της ανομιας, η δε γυνη εκεινη θελει βαστασει την ανομιαν αυτης.

Chapter 6

1Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων,
2Λαλησον προς τους υιους Ισραηλ και ειπε προς αυτους, Οταν ανηρ η γυνη ευχηθη ευχην Ναζηραιου, δια να αφιερωθη εις τον Κυριον, 3θελει εγκρατευεσθαι απο οινου και απο σικερα και δεν θελει πιει οξος απο οινου η οξος απο σικερα ουτε θελει φαγει σταφυλην προσφατον ουδε σταφιδας. 4Πασας τας ημερας της αφιερωσεως αυτου δεν θελει φαγει ουδεν εκ των οσα γινονται εξ αμπελου, απο φλοιου σταφυλης εως κοκκου αυτης. 5Πασας τας ημερας της ευχης της αφιερωσεως αυτου δεν θελει περασει ξυραφιον επι της κεφαλης αυτου, εωσου πληρωθωσιν αι ημεραι, τας οποιας ευχηθη εις τον Κυριον· αγιος θελει εισθαι, αφινων τας τριχας της κομης της κεφαλης αυτου να αυξανωσι. 6Πασας τας ημερας της αφιερωσεως αυτου εις τον Κυριον δεν θελει εισελθει εις τεθνεωτα. 7Δεν θελει μολυνθη δια τον πατερα αυτου η δια την μητερα αυτου, δια τον αδελφον αυτου η δια την αδελφην αυτου, οταν αποθανωσιν· επειδη η προς τον Θεον αφιερωσις αυτου ειναι επι της κεφαλης αυτου. 8Πασας τας ημερας της αφιερωσεως αυτου ειναι αγιος εις τον Κυριον. 9Και εαν τις αποθανη εξαιφνης πλησιον αυτου και μολυνθη η κεφαλη της αφιερωσεως αυτου, τοτε θελει ξυρισει την κεφαλην αυτου εν τη ημερα του καθαρισμου αυτου· εις την εβδομην ημεραν θελει ξυρισει αυτην. 10Την δε ογδοην ημεραν θελει θερει δυο τρυγονας η δυο νεοσσους περιστερων προς τον ιερεα εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου· 11και ο ιερευς θελει προσφερει την μιαν εις προσφοραν περι αμαρτιας, την δε αλλην εις ολοκαυτωμα· και θελει καμει εξιλεωσιν υπερ αυτου δια την περι τον νεκρον αμαρτιαν αυτου και θελει αγιασει την κεφαλην αυτου εν εκεινη τη ημερα. 12Και θελει αφιερωσει εις τον Κυριον τας ημερας της αφιερωσεως αυτου, και θελει φερει αρνιον ενιαυσιον δια προσφοραν περι ανομιας· αι δε ημεραι αι παρελθουσαι δεν

173
θελοῦσι λογίσθη, διότι εμολυνθῆ ἡ αφιερωσις αυτοῦ. ὁ ἄντως δὲ εἶναι ο νομὸς τοῦ Ναζηραίου ἀφὸς πληρωθῶσιν άι ἤμερα τῆς αφιερωσεως αυτοῦ· θέλει φερθῇ εἰς τὴν θυραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ θέλει προσφερεῖ τὸ δώρον αὐτοῦ εἰς τὸν Κυρίον, εἵνεκα εμολυνθῆ ἡ αφιερωσις αυτοῦ. ὁ ἄντως δὲ εἰναι ο νομὸς τοῦ Ναζηραίου αφὸς πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι τῆς αφιερωσεως αυτοῦ· θελεῖ φερθῆ εἰς τὴν θυραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ θελεῖ προσφέρει τὸ δώρον αὐτοῦ εἰς τὸν Κυρίον, εἰς ἀρνίον εἰναυσίον ἀμωμὸν εἰς ὀλοκαυτώμα, καὶ ἀρνίον θηλυκὸν εἰναυσίον ἀμωμὸν εἰς προσφορὰν περὶ ἀμαρτίας καὶ εἰς κρίον ἀμωμὸν εἰς προσφορὰν εἰρηνικήν, καὶ κανίστρον ἀρτῶν αζυμών εἴζυμωμένης μετὰ ἔλαιου, καὶ λαγάνα ἀζυμα κεχρισμένα μετὰ ἔλαιου καὶ τὴν ἑξ αλφιτῶν προσφορὰν αὐτῶν καὶ τὴν σπόνδην αὐτῶν. Καὶ ο ιερεὺς θέλει προσφέρει αὐτὰ εἰς τὴν θυραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ θελεῖ καμεῖ τὴν περὶ ἀμαρτίας προσφορὰν αὐτοῦ καὶ τὸ ὀλοκαυτώμα αὐτοῦ. Καὶ θέλει προσφέρει τὸ κρίον εἰς θυσίαν εἰρηνικήν πρὸς τὸν Κυρίον μετὰ τοῦ κανίστρου τῶν ἀζυμῶν· θέλει προσφέρει ο ιερεὺς τὴν ἑξ αλφιτῶν προσφορὰν αὐτῶν καὶ τὴν σπόνδην αὐτῶν. Καὶ ο Ναζηραῖος θέλει κισσωνίσθη τῇ κεφαλῇ τῆς αφιερωσεως αὐτοῦ εἰς τὴν θυραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ θελεῖ λαβεῖ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς τῆς αφιερωσεως αὐτοῦ καὶ επιθεσίς εἰς τοῦ πυρός τοῦ υποκατα τῆς εἰρηνικῆς θυσίας. Καὶ ο ιερεὺς θέλει κισσωνίσθη τῇ κεφαλῇ τῆς αφιερωσεως αὐτοῦ καὶ επιθεσίς εἰς τας χεῖρας τοῦ Ναζηραίου. Καὶ θελεῖ χιτσαθεῖ τὸν ὀμὸν τοῦ κρίου καὶ ἑνὸν ἀρτὸν ἀζυμὸν εἰς τοῦ κανίστρου, καὶ ἑνὸν λαγάνα ἀζυμόν καὶ θέλει εἰπεῖν ἄτα τας χεῖρας τοῦ Ναζηραίου, ἀφ᾽ οὗ κισσωνίσθη τῇ κεφαλῇ τῆς αφιερωσεως αὐτοῦ. Καὶ θελεῖ κίνησίν αὐτὰ ο ιερεὺς εἰς κινητὴν προσφορὰν εἰς τὸν Κυρίον διὰ τῆς κυριαρχίας τῆς κινητῆς προσφορᾶς καὶ τοῦ ὀμοῦ τῆς κυριαρχίας τῆς κυριαρχίας τῆς κυριαρχίας καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς κυριαρχίας τῆς κυριαρχίας τῆς κυριαρχίας. Καὶ θελεῖν εἰπεῖν τόν Κυρίον τὸ πρὸς τὸν Κυρίον τὸ πρὸς τὸν Κυρίον τὸ πρὸς τὸν Κυρίον τὸ πρὸς τὸν Κυρίον τὸ πρὸς τὸν Κυρίον τὸ πρὸς τὸν Κυρίον τὸ πρὸς τὸν Κυρίον· Του Ναζηραίου, οστὶς εἰκάσαν αὐτῷ, οὐτός εἰστι ὁ νομὸς τῆς κυριαρχίας τῆς κυριαρχίας τῆς κυριαρχίας καὶ τῆς κυριαρχίας τῆς κυριαρχίας. Καὶ θελεῖν εἰπεῖν τὸν Κυρίον τὸ πρὸς τὸν Κυρίον τὸ πρὸς τὸν Κυρίον τὸ πρὸς τὸν Κυρίον τὸ πρὸς τὸν Κυρίον τὸ πρὸς τὸν Κυρίον τὸ πρὸς τὸν Κυρίον τὸ πρὸς τὸν Κυρίον. Καὶ εἶδον ἀλθεῖν τοῦ Ναζηραίου τὸν λόγον του Μωυσῆν, λέγοντες πρὸς τοὺς ἱερεὺς· Ο Κυρίος να εὐλογήσῃ αὐτοὺς καὶ να εὐλογήσῃ αὐτοὺς. Καὶ πρὸς τοὺς ἱερεὺς τοῦ Βασιλείου, λέγοντες πρὸς τοὺς ἱερεὺς· Ο Κυρίος να εὐλογήσῃ αὐτοὺς καὶ να εὐλογήσῃ αὐτοὺς.
αυτά εἰς τοὺς Λευιτάς. 7 Τας δύο αμαξάς καὶ τοὺς τεσσάρας βοῶς εδώκεν εἰς τοὺς υἱοὺς Γηρσων, κατὰ τὴν υπηρεσίαν αὐτῶν. 8 Καὶ τὰς τεσσάρας αμαξὰς καὶ τοὺς οκτὼ βοῶς εδώκεν εἰς τοὺς υἱοὺς Μεραρί: κατὰ τὴν υπηρεσίαν αὐτῶν, ὡς τὴν χειρὰ τοῦ Ιαβαρ υἱοῦ τοῦ Ααρών τοῦ ἱερέως. 9 Εἰς δὲ τοὺς υἱοὺς Κααθ δὲν εδώκε: διὸ ἐν τῷ ἀγιαστηρίῳ υπηρεσία αὐτῶν ὦν ὡς βαστάζωσιν εἰς ὁμίλους. 10 Καὶ προσεφέραν οἱ αρχόντες διὰ τοῦ εγκαινιασμοῦ τοῦ θυσιαστηρίου καθ’ ἐν τῷ σπουδαῖο τοῦ θυσιαστηρίου ἐμεῖ πνεῦμα αὐτῶν. 11 Καὶ ἐπὶ Κυρίου πρὸς τὸν Ἡβούς, Ἔις αρχόν καθ’ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, θελοῦσιν προσφέρει τὰ δώρα αὐτῶν, εἰς τοὺς ἱερεῖς αὐτῶν, κατὰ τὴν υπηρεσίαν αὐτῶν.
αμφοτερα πληρη σεμιδαλεως εξυμωμενης μετα ελαιου, δια προσφοραν εξ αλφιτων· 38 εις θυμιματοδοχος χρυσους δεκα σικλων, πληρης θυμιματος· 39 εις μοσχος εκ βοων, εις κριος, εν αρνιον ενιαυσιον, εις ολοκαυτωμα· 40 εις τραγος εξ αιγων εις προσφοραν περι αμαρτιας· 41 εις θυσιαν ειρηνικην, δυο βοες, κριοι πεντε, τραγοι πεντε, αρνια ενιαυσιον. Την εκτην ημεραν του Σελουμιηλ, υιου του Σουρισαδαι. 42 Την εβδομην εις αργυρους δισκος βαρους εκατον τριακοντα σικλων· λεκανιον εν αργυρουν εβδομηκον σικλων, κατα τον σικλον τον αγιον· αμφοτερα πληρη σεμιδαλεως εζυμωμενης μετα ελαιου, δια προσφοραν εξ αλφιτων· 43 εις θυμιαματοδοχος χρυσους δεκα σικλων, πληρης θυμιαματος· 44 εις μοσχος εκ βοων, εις κριος, εν αρνιον ενιαυσιον, εις ολοκαυτωμα· 45 εις τραγος εξ αιγων εις προσφοραν περι αμαρτιας· 46 και εις θυσιαν ειρηνικην, δυο βοες, κριοι πεντε, τραγοι πεντε, αρνια ενιαυσιον. Τουτο ητο το δωρον του Ελιασαφ, υιου του Δεουηλ. 47 Την ογδοην ημεραν εις αργυρους δισκος βαρους εκατον τριακοντα σικλων· λεκανιον εν αργυρουν εβδομηκον σικλων, κατα τον σικλον τον αγιον· αμφοτερα πληρη σεμιδαλεως εζυμωμενης μετα ελαιου, δια προσφοραν εξ αλφιτων· 48 εις θυμιαματοδοχος χρυσους δεκα σικλων, πληρης θυμιαματος· 49 εις μοσχος εκ βοων, εις κριος, εν αρνιον ενιαυσιον, εις ολοκαυτωμα· 50 εις τραγος εξ αιγων εις προσφοραν περι αμαρτιας· 51 και εις θυσιαν ειρηνικην, δυο βοες, κριοι πεντε, τραγοι πεντε, αρνια ενιαυσιον. Τουτο ητο το δωρον του Ελισαμα, υιου του Αμμιουδ. 52 Την εννατην ημεραν εις αργυρους δισκος βαρους εκατον τριακοντα σικλων· λεκανιον εν αργυρουν εβδομηκον σικλων, κατα τον σικλον τον αγιον· αμφοτερα πληρη σεμιδαλεως εζυμωμενης μετα ελαιου, δια προσφοραν εξ αλφιτων· 53 εις θυμιαματοδοχος χρυσους δεκα σικλων, πληρης θυμιαματος· 54 εις μοσχος εκ βοων, εις κριος, εν αρνιον ενιαυσιον, εις ολοκαυτωμα· 55 εις τραγος εξ αιγων εις προσφοραν περι αμαρτιας· 56 και εις θυσιαν ειρηνικην, δυο βοες, κριοι πεντε, τραγοι πεντε, αρνια ενιαυσιον. Τουτο ητο το δωρον του Γαμαλιηλ, υιου του Φεδασσουρ. 57 Την δεκατην ημεραν εις αργυρους δισκος βαρους εκατον τριακοντα σικλων· λεκανιον εν αργυρουν εβδομηκον σικλων, κατα τον σικλον τον αγιον· αμφοτερα πληρη σεμιδαλεως εζυμωμενης μετα ελαιου, δια προσφοραν εξ αλφιτων· 58 εις θυμιαματοδοχος χρυσους δεκα σικλων, πληρης θυμιαματος· 59 εις μοσχος εκ βοων, εις κριος, εν αρνιον ενιαυσιον, εις ολοκαυτωμα· 60 εις τραγος εξ αιγων εις προσφοραν περι αμαρτιας· 61 και εις θυσιαν ειρηνικην, δυο βοες, κριοι πεντε, τραγοι πεντε, αρνια ενιαυσια. Ενεπτυχθες απο τον εβδομην υιον του Γενιατου. 62 Την ογδοην ημεραν προσεφερεν ο αρχων των υιων Μανασση, Γαμαλιηλ, υιον του Αμμιουδ. 63 Την εβδομην ημεραν προσεφερεν ο αρχων των υιων Μανασση, Γαμαλιηλ, υιον του Αμμιουδ. 64 Την ογδοην ημεραν προσεφερεν ο αρχων των υιων Μανασση, Γαμαλιηλ, υιον του Αμμιουδ.
και ενιαυσια πεντε. Τουτο ητο το δωρον του Αχιεζερ, υιου του Αμμισαδαι. 72Την ενδεκατην ημεραν προσεφερεν ο αρχων των υιων Ασηρ, Φαγαιηλ ο υιος του Οχραν· 73το δωρον αυτου ητο εις αργυρους δισκους βαρους εκατον τριακοντα σικλων· λεκανιον εν αργυρου εβδομηκον σικλων, κατα τον σικλον τον αγιον· αμφοτερα πληρη σεμιδαλεως εζυμωμενης μετα ελαιου, δια προσφοραν εξ αλφιτων· 74εις θυμιαματοδοχος χρυσους δεκα σικλων, πληρης θυμιαματος. 75εις βοες, εις κριος, εις αρνια ενιαυσια πεντε. 76εις τραγος εξ αιγων εις προσφοραν εξ αλφιτων· 77και εις θυσιαν ειρηνικη, δυο βοες, κριοι πεντε, τραγοι πεντε, αρνια ενιαυσια πεντε. Τουτο ητο το δωρον του Φαγαιηλ, υιος του Οχραν.

Την δωδεκατην ημεραν προσεφερεν ο αρχων των υιων Νεφθαλι, Αχιρα ο υιος του Αιναν· 79το δωρον αυτου ητο εις αργυρους δισκους βαρους εκατον τριακοντα σικλων· λεκανιον εν αργυρου εβδομηκον σικλων· κατα τον σικλον τον αγιον· αμφοτερα πληρη σεμιδαλεως εζυμωμενης μετα ελαιου, δια προσφοραν εξ αλφιτων· 80εις θυμιαματοδοχος χρυσους δεκα σικλων, πληρης θυμιαματος. 81εις βοες, εις κριος, εις αρνιον ενιαυσιον, εις ολοκαυτωμα. 82εις τραγος εξ αιγων εις προσφοραν εξ αλφιτων· 83και εις θυσιαν ειρηνικην, δυο βοες, κριοι πεντε, τραγοι πεντε, αρνια ενιαυσια πεντε. Τουτο ητο το δωρον του Αχιρα, υιος του Αιναν.

Ουτος ητο ο εγκαινιασμος του θυσιαστηριου, την ημεραν κατ' ενεχρισθη υπο των αρχοντων του Ισραηλ· δισκους αργυρους δωδεκα, λεκανιας αργυρας δωδεκα, θυμιαματοδοχων χρυσων δωδεκα· 85κατα τον σικλον τον αγιον· θυμιαματοδοχων σικλων εκατον τριακοντα σικλων· κατα τον σικλον τον αγιον· θυμιαματοδοχων σικλων εκατον εικοσι σικλων. 86Παντες οι βοες δια ολοκαυτωμα ησαν μοσχοι δωδεκα, οι κριοι δωδεκα, τα αρνια τα ενιαυσια δωδεκα μετα των εξ αλφιτων προσφορων αυτων· και οι τραγοι εξ αιγων εις προσφοραν δωδεκα.

Και παντες οι βοες δια θυσιαν ειρηνικην δωδεκα, οι κριοι εξεκοντα, οι τραγοι εξεκοντα, τα αρνια τα εξεκοντα. Ουτος ητο ο εγκαινιασμος του θυσιαστηριου, αφοε ενεχρισθη. 88Και οτε εισηλθεν ο Μωυσης εις την σκηνην του μαρτυρου δια να λαληση μετα του Κυριου, τοτε ηκουσε την φωνην του λαλουντος προς αυτο, ανωθεν του ιλαστηριου, το οποιον ητο επι του μαρτυρου ανα μεσον των δυο χερων, και ελαλει προς αυτον.

Chapter 8

1Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 2Λαλησον προς τον Ααρων, και ειπε προς αυτον, Οταν αναψης τον θυσιαστηριον; 3Και ο Ααρων εκαμεν ουτως· ηναψε κατα προσωπον της λυχνιας τους λυχνους αυτης, καθως προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην. 4Αυτη δε ητο η κατασκευη της λυχνιας απο χρυσου σφυρηλατου· και οι θυμιαματοδοχοι αυτων, ητο ολοκαυτωμα. 5Και ελαλησε Κυριος προς
τον Μωυσην, λεγων, 6 Λαβε τους Λευιτας εκ μεσου των υιων Ισραηλ και καθαρισον αυτους. 7 Και ουτω θελεις καμει εις αυτους δια τον καθαρισμον αυτων’ ραντισαν επ’ αυτους υδωρ καθαρισμου και ας περασωσι ξυραφιον δι’ ολου του σωματος αυτων και ας πλυνωσι τα ενδυματα αυτων και ας καθαρισθωσιν. 8 Επειτα ας λαβωσιν ενα μοσχον εκ βοων μετα της εξ αλφιτων προσφορας αυτου απο σεμιδαλεως εξυμωμενης μετα ελαιου, και ενα αλλον μοσχον εκ βοων θελεις φερει εις προσφοραν περι αμαρτιας. 9 Και θελεις φερει τους Λευιτας εμπροσθεν της σκηνης του μαρτυριου και θελεις υπηρετει οι υιοι Ισραηλ· 10 και θελουσιν εισελθει οι Λευιται δια να υπηρετωσι την σκηνη της ιερατειας και θελουσιν εισθαι εμου. 11 και ο Ααρων θελει προσφερει αυτους ενωπιον του Κυριου προσφοραν, δια να καθαριση αυτους και θελεις προσφερει αυτους εις τον Κυριον· 12 και οι Λευιται θελουσιν εισθαι εμου, δια να υπηρετωσι την σκηνη της ιερατειας και θελουσιν εισελθει οι Λευιται δια να υπηρετωσι την σκηνη του μαρτυριου και θελεις καθαρισει αυτους και θελεις προσφερει αυτους εις τον Κυριον. 13 Και οι Λευιται θελουσιν εισθαι εμου, και θελεις περι αμαρτιας και θελουσιν εισελθει οι Λευιται δια να υπηρετωσι την σκηνη του μαρτυριου και θελουσιν εισελθει οι Λευιται δια να καθαριση αυτους και θελουσιν εισελθει οι Λευιται δια να υπηρετωσι την σκηνη του μαρτυριου και θελεις καθαρισει αυτους και θελουσιν εισελθει οι Λευιται δια να καθαρισωσιν εις αυτους. 14 Και εκαμεν τους Λευιτας εκ μεσου των υιων Ισραηλ και εκαμεν τους Λευιτας στησαν εμπροσθεν του Ααρων και εμπροσθεν των υιων αυτου περι αμαρτιας και εκαμεν τους Λευιτας εις μεσου των υιων Ισραηλ, και οι Λευιται θελουσιν εισδεψει εις αυτους. 15 Και εκαμεν τους Λευιτας εις τα αγια, και θελουσιν εισδεψει εις τους Λευιτας δια να καθαρισωσιν εις τους Λευιτας και θελουσιν εισδεψει εις τους Λευιτας εις τους Λευιτας και θελουσιν εισδεψει εις τους Λευιτας εις τους Λευιτας. 16 Διοτι ουτοι ειναι δεδομενοι δωρον εις εμε εκ μεσου των υιων Ισραηλ· αντι των διανοιγοντων πασαν μητραν, παντων των πρωτοτοκων των υιων Ισραηλ ελαβον αυτους εις εμαυτον. 17 Διοτι παντα τα πρωτοτοκα των υιων Ισραηλ ειναι εμου, απο ανθρωπου εως κτηνους· καθ' ην ημεραν επαταξα παντα τα πρωτοτοκα εν τη γη της Αιγυπτου, ηγιασα αυτους εις εμαυτον· 18 και ελαβον τους Λευιτας αντι παντων των πρωτοτοκων των υιων Ισραηλ. 19 Και εδωκα τους Λευιτας δωρον εις τον Ααρων και εις τους υιους αυτου, εκ μεσου των υιων Ισραηλ, δια να υπηρετει τους υιους Ισραηλ εν τη σκηνη του μαρτυριου και δια να εξιλεωσιν επειδη αυτους, εαν πλησιασωσιν οι υιοι Ισραηλ εις τα αγια. 20 Και εκαμεν ο Μωυσης και ο Ααρων και πασα η συναγωγη των υιων Ισραηλ εις τους Λευιτας, κατα παντα οσα προσεταξε Κυριος εις τον Μωυσην περι των Λευιτων, ουτως εκαμον εις αυτους.
1Καὶ εἶλησε Κυρίος πρὸς τὸν Μωϋσῆν ἐν τῇ ἐρημῷ Σινα, τὸν πρῶτον μῆνα τοῦ δευτέρου ἐτῶν, ἐφὼ εἶχεν ἐκ γῆς Αἰγυπτοῦ, λέγων, 2Ας κακοὶ γίνωσκαί τοι παῦσαν εἰς τῷ καταρχᾷ τοῦ μήνος τοῦ πρῶτου ἐτους ἐν τῷ καιρῷ αὐτοῦ. 3Τῇ δεκατῃν τετάρτῃν ημέραν τοῦτο τοῦ μηνοῦ, πρὸς εὐφοράν, θελεῖτε καμέναι αὐτὸ, κατὰ τὸν καιρὸν αὐτοῦ· κατὰ παντὰ τὰ νομίμα τοῦτο, κατὰ παντὰ τὰς τελετὰς αὐτῶν, θελεῖτε καμέναν αὐτὸ. 4Καὶ εἶλησαν οἱ Μωϋσῆς πρὸς τοὺς ἱοὺς Ἰσραήλ διὰ να καμέναν τὸ πασχάλιον· κατὰ πάντα τὰ νομιμά τοῦτο, κατὰ πάντα τὰς τελετὰς τοῦτο, θελεῖτε καμέναν αὐτὸ. 5Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς ο Μωϋσῆς, Στήτε αὐτὸ καὶ θέλω αὐτὸν ακούειν γιὰ τοὺς θελεῖτε καμέναν αὐτὸ. 6Καὶ εὑρίσκοντες τὴν ἡμέραν, οἱ τίνες τίνες οἱ δὲν προσφέροντες τὸ δώρον τοῦ Κυρίου· καὶ ηλθον εἰς πρὸς τὸν Μωϋσέα· 7Καὶ εἶπον τοῖς άνδρέσι πρὸς αὐτὸν, Ημεῖς εἰμις ἀκαθάρτοι απὸ νεκροῦ σώματος ανθρώπου. 8Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς ο Μωϋσῆς, Στητεί τις ἤπιπτε οὗτος. 9Καὶ εἶπε πρὸς τοὺς ἱοὺς Ἰσραήλ λέγων, Εάν τις ἀνθρώπους εξ υμῶν οἱ κεκακακότες, έθανατοῦσιν οἱ κατὰ τὸν καιρὸν αὐτοῦ, έθανατοῦσιν καὶ μετὰ τοῦ αζύμου καὶ τοῦ πικραλίου. 10Δεν ήθελον αὐτὸν α.SubElementAlias:] 11Καὶ τῶν ἀκαθάρτων οἱ άνθρώποι τοῦτο, έθανατοῦσιν καὶ μετὰ τοῦ αζύμου καὶ τοῦ πικραλίου, έθανατοῦσιν καὶ μετὰ τοῦ αζύμου καὶ τοῦ πικραλίου. 12Παροικοί ξένοι, πρὸς τὸν Κυρίον, έθανατοῦσιν καὶ μετὰ τοῦ αζύμου καὶ τοῦ πικραλίου, έθανατοῦσιν καὶ μετὰ τοῦ αζύμου καὶ τοῦ πικραλίου. 13Να καμέναν τὸ πασχάλιον εἰς τὸν Κυρίον, έκ τοῦ οἶκου τοῦ καθηκόντος αὐτοῦ· ἐπεὶ δὲν προσφέρει τὸ δώρον τοῦ Κυρίου, έκεῖνος έκεῖνος μετάβαινει. 14Εάν δὲ παροικικός τίς καθαρὸς εἶναι, καὶ μὴ έπισκέψαντας τὸ πασχάλιον, έκεῖνος καθαρὸς εἶναι. 15Καὶ την ἡμέραν αὐτῆς, ἐκατέρωθεν τὰς σκηνὰς, τὴν Νεφέλην ἐπὶ τοῦ οἴκου τοῦ καθηκόντος αὐτοῦ· καὶ απὸ τὸν οἴκον τοῦ ναοῦ καὶ τῶν νεφών, ἐπὶ τὸν οἴκον τοῦ οἴκου τοῦ καθηκόντος αὐτοῦ, καὶ εἰς τὸ Φυλακαίον οἱ άνθρώποι κατὰ τοῦ καιροῦ αὐτοῦ· 16Καὶ τὴν ἡμέραν τοῦ πρῶτον μηνοῦ, ἐπὶ τὴν ἡμέραν τοῦ πρῶτον μηνοῦ, έπὶ τὴν ἡμέραν τοῦ πρῶτον μηνοῦ, έπὶ τὴν ἡμέραν τοῦ πρῶτον μηνοῦ.
Κατὰ τὴν προσταγὴν τοῦ Κυρίου εστρατοπεδεύον καὶ κατὰ τὴν προσταγὴν τοῦ Κυρίου εσηκονοντο· εφυλάττον τὰς φυλακὰς τοῦ Κυρίου, καθὼς προσετάξατο ὁ Κυρίος διὰ χειρὸς τοῦ Μωυσέως.

Chapter 10

1 Καὶ ἐλάλησε Κυρίος πρὸς τὸν Μωυσῆν, λεγών,
2 Ἐλάλησε Κυρίος πρὸς τὸν Μωυσῆν, λεγών,
3 Καὶ εἰς εἰς σεαυτὸν δύο σαλπιγγὰς αργυρὰς· ἀργυρὰς σφυρηλάτους θελεῖς καὶ αὐτὰς, καὶ θέλουσιν εἰσθαί εἰς σεαυτοῦ, καὶ εἰς τὸν στρατόπεδον. 4 Καὶ οὐκ εἰσῆκαν διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ ἐνθυμοῦν. 5 Καὶ οὐκ εἰσῆκαν διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῆς, καὶ διὰ τοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ συναγωγῇ
Αβειδαν ο υιός του Γιδεων. 25 Επειτα εσηκωθη η σημαια του στρατοπεδου των υιων Δαν κατα τα ταγματα αυτων, και επι του στρατευματος αυτου ητο Αχιεζερ ο υιος του Αμμισαδαι. 26 Και επι του στρατευματος της φυλης των υιων Νεφθαλι ητο Αχιαρ ο υιος του Αιναν. 27 Ουτως εγινετο η οδοιπορια των υιων Ισραηλ κατα τα ταγματα αυτων, οτε εσηκονοντο. 28 Και ειπεν ο Μωυσης προς τον Οβαβ, ζητησεν εις την γην μου και εις την γενεαν μου. 29 Και ειπεν η νεφελη του Κυριου ητο επανωθεν αυτων την ημεραν, οτε εσηκονοντο απο του στρατοπεδου.
του λαού τουτού; 12 μήπως εγώ συνελάβον ὅλον τὸν λαόν τουτον; ἡ εγώ εγεννησα αὐτοὺς, διὰ νὰ μοι λεγῆς. Λαβὲ αὐτοὶ εἰς τὸν κόλπον σου, καθὼς βασταξεὶ ἡ τροφὸς τὸ θηλαζὸν βρεφός, εἰς τὴν γῆν τὴν οποίαν ωμοσᾶς πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν; 13 πάθεν εἰς ἐμε κρεατὰ νὰ δώσω εἰς ὅλον τὸν λαόν τουτον; διὸ κλαιοῦσι πρὸς ἐμε, λεγοῦντες, Δὸς εἰς ημᾶς κρεας νὰ φαγωμενν; 14 δὲν δυνάμαι εἰς ἕναν μονὸν νὰ βαστάσω ὅλον τὸν λαόν τουτον, διὸ εἶναι πολύ βαρὺ εἰς ἐμε. 15 καὶ αὐν ὁμηρῶς κινοῦς εἰς ἐμε, θανατωσον με εὐθὺς, δεομαι, εἰκὼν εὐρηκων εἰς τὴν δυστυχίαν μου. 16 καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωυσῆν, Συναξὰ ἑνὶ τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τοῦ Ἰσραήλ, τοὺς ὁποῖους γνωριζεὶς ὡς πρεσβυτέρους τοῦ λαοῦ καὶ ἀρχοντές αὐτῶν· 17 καὶ θέλω καταβῆ καὶ λαλῆσει εἰς εὑρίσκοντα σπέρματα καὶ ἀρχοντές τοῦ λαοῦ αὐτῶν· καὶ φερε αὐτοὺς εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, ὡς τὸ λαόν σου. 18 καὶ θελῶ καταβῆ καὶ λαλῇ αὐτούς ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἡμᾶς, οὐδὲν ἐν τῷ λαῷ. 19 καὶ εἴπες πρὸς τὸν λαόν, Ἀγιάσατε ἑαυτοὺς διὰ τὴν αὐριόν· καὶ ἀναμείγνυ τῷ λαῷ κρέας· διὸ καὶ ἐξαρκεῖται εἰς αὐτούς· 20 εἰς ἕναν μῆνα, ἡ μῆνα ἡ ἀρχή τῆς χειμερινῆς. 21 καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωυσῆν, Μηπως ἡ χεῖρ τοῦ Κυρίου εσμικρύνθη; τώρα θελεῖς ιδεῖς ὅτι εκτελεῖται ὁ λόγος μου, ἡ οὐχ. 22 καὶ ἐξῆλθεν οἱ πρεσβυτέροι τοῦ Ἰσραήλ καὶ ἑτοίμασαν τὸν τοῦ Μωυσῆν, ἐκεῖνοι ἔλαβαν τοὺς πτέρυγα τῆς σκηνῆς καὶ ἐπεθηκαν αὐτοῖς. 23 καὶ ἐξήλθεν οἱ πρεσβυτέροι καὶ ἐπέστρεψαν πρὸς τὸν Μωυσῆν καὶ ἐξήλθαν. 24 καὶ ἐδραμεν νεανισκὸς τις καὶ ἀνηγγέλλη πρὸς τὸν Μωυσῆν λεγόντας, Οἱ πρεσβυτέροι καὶ οἱ οἱ πρεσβυτέροι ἐπὶ τῷ Μωυσῆν. 25 καὶ ἐτέλεσαν ἑνὶ παρὰ τὸν Μωυσῆν καὶ ἐπεθηκαν αὐτοῖς. 26 καὶ ἐξήλθεν οἱ πρεσβυτέροι καὶ ἐδοξάσαν τὸν Μωυσῆν καὶ ἐδοξάσαν τὸν Μωυσῆν. 27 καὶ ἐξήλθαν πρὸς τὸν Μωυσῆν καὶ ἐξήλθαν πρὸς τὸν Μωυσῆν καὶ ἐξήλθαν πρὸς τὸν Μωυσῆν.
γης. 32 Και σηκώθησεν ο λαὸς όλην εκείνην την ημέραν καὶ ολὴν την νυκτα καὶ ολὴν την ακολούθιαν ἡμέραν, εσυναξα τὰ ὀρτυκία τὸ ολιγωτερον, εσυναξε δεκα χιομορ' καὶ εξηπλονον αὐτα κυκλῳ του στρατοπεδου δι' εαυτους. 33 Ενω δε το κρεας ητο ετι εις τους οδοντας αυτων, πριν μασσηθη, εξηφθη η οργη του Κυριου επι τον λαον' καὶ επαταξε Κυριος τον λαον εν πληγη μεγαλη σφοδρα. 34 Και εκαλεσε το ονομα του τοπου εκεινου Κιβρωθ-ατααβα, διοτι εκει εταφη ο λαος ο επιθυμητης. 35 Και ανεχωρησεν ο λαος απο Κιβρωθ-αττααβα εις Ασηρωθ και εμεινεν εν Ασηρωθ.

Chapter 12

1 Και ελαλησεν η Μαριαμ και ο Ααρων εναντιον του Μωυσεως ενεκα της Αιθιοπισσης την οποιαν ελαβε· διοτι γυναικα Αιθιοπισσαν ελαβε· 2 και ειπαν, Μηπως προς τον Μωυσην μονον ελαλησεν ο Κυριος; δεν ελαλησε και προς εμας; Και ηκουσε τουτο ο Κυριος. 3 Και ο ανθρωπος ο Μωυσης ητο πραυς σφοδρα υπερ παντας τους ανθρωπους τους επι της γης. 4 Και ειπε Κυριος παρευθυς προς τον Μωυσην και προς τον Ααρων και προς την Μαριαμ, Εξελθετε σεις οι τρεις προς την σκηνην του μαρτυριου. Και εξηλθον αμφοτεροι. 5 και κατεβη ο Κυριος εν στυλω νεφελης και εσταθη εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου, και εκαλεσε τον Ααρων και την Μαριαμ· και εξηλθον αμφοτεροι. 6 Και ειπεν, Ακουσατε τωρα τους λογους μου· Εαν ηναι μεταξυ σας προφητης, εγω ο Κυριος δι' οπτασιας θελω γνωρισθη εις αυτον· καθ' υπνον θελω λαλησει προς αυτον· 7 δεν ειναι ουτως περι του θεραποντος μου Μωυσεως· εν ολω τω οικω μου ουτος ειναι πιστος· 8 στομα προς στομα θελω λαλει προς αυτον και φανερως και ουχι δι' αινιγματων, και το προσωπον του Κυριου θελει βλεπει· δια τι λοιπον δεν εφοβηθητε να λαλησητε εναντιον του θεραποντος μου Μωυσεως; 9 και εξηφθη η οργη του Κυριου κατ' αυτων και ανεχωρησε. 10 Και η νεφελη απεμακρυνθη απο της σκηνης, και ιδου, η Μαριαμ εγεινε λεπρα ως χιων· και ειδεν ο Ααρων την Μαριαμ και ιδου, ιδου, ητο λεπρα. 11 Και ειπεν ο Ααρων προς τον Μωυσην, Δεομαι, κυριε μου, μη επιθεσης την αμαρτιαν εφ' ημας, επειδη επραξαμεν ανοητως και επειδη ημαρτησαμεν· 12 ας ας μη ηναι αυτη ως εκτρωμα, του οποιου ειναι φαγωμενον το ημισυ της σαρκος, οτε εξερχεται εκ της μητρας της μητρος αυτου. 13 Και εβοησεν ο Μωυσης προς τον Κυριον, λεγων, Δεομαι, Θεε, ιατρευσον αυτην. 14 Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Εαν ο πατηρ αυτης μονον επτυεν εις το προσωπον αυτης, δεν ηθελεν εις της σαρκος, οτε εξερχεται εκ της μητρας της μητρος αυτου. 15 Και ο πατηρ αυτης μονον επτυεν εις το προσωπον αυτης, δεν ηθελεν εις της σαρκος, οτε εξερχεται εκ της μητρας της μητρος αυτου. 16 Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Εαν εις της σαρκος, οτε εξερχεται εκ της μητρας της μητρος αυτου. 17 Ας μη ηθελεν εις της σαρκος, οτε εξερχεται εκ της μητρας της μητρος αυτου. 18 Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, δεν ηθελεν εις της σαρκος, οτε εξερχεται εκ της μητρας της μητρος αυτου. 19 Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Εαν εις της σαρκος, οτε εξερχεται εκ της μητρας της μητρος αυτου.
Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγων, ἀποστειλον ανδρας διὰ να κατασκοπεύσωσι τὴν γην Χανααν, τὴν οποίαν εγὼ διδῶ εἰς τοὺς υἱοὺς Ισραήλ· ἀπὸ πασῆς φυλῆς τῶν πατέρων αὐτῶν θελευτε ἀποστειλεῖ ἀνα ἐνα ἀνδρά, εκάστον εξ αὐτῶν ἀρχηγον. ἐκ τῆς φυλῆς Ρουβήν, Σαμμοῦν, ἵνα κατασκοπησαί τὴν γην Χανααν· ἐκ τῆς φυλῆς Ἰσαχαρ, Ἱγαλ, ἵνα κατασκοπησαί τὴν γην Χανααν· ἐκ τῆς φυλῆς Ιουδα, Χαλεβ, ἵνα κατασκοπησαί τὴν γην Χανααν· ἐκ τῆς φυλῆς Ισσαχαρ, Ἰγαλ, ἵνα κατασκοπησαί τὴν γην Χανααν· ἐκ τῆς φυλῆς Εφραίμ, Ἀυση, ἵνα κατασκοπησαί τὴν γην Χανααν· ἐκ τῆς φυλῆς Βενιαμίν, Φαλτι, ἵνα κατασκοπησαί τὴν γην Χανααν· ἐκ τῆς φυλῆς Ζαβουλών, Γαδιηλ, ἵνα κατασκοπησαί τὴν γην Χανααν. Καὶ ἀναβήσαντες κατασκοποῦσαν τὴν γην ἀπὸ τῆς ἐρήμου Σιν ἕως Ρεωβ, κατά τὸν έσοδόν Αἰμαθ. Καὶ ἀναβήσαντες κατὰ τὸ μεσῆμβρινον, καὶ ἠλθοῦσαν εἰς Χεβρῶν, ὃς ἦν Αχιμάν, Σεσαι καὶ Θαλμαί, οὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ανακ. Ἡ δὲ Χεβρῶν εκτείνθη ἐπτα έτη πρὸ τῆς Τανείας τῆς Αἰγύπτου. Καὶ ἠλθοῦσαν ἕως τῇ φαραγγίᾳ ἕσχωλ, καὶ ἐκοπῆσαν εἰς τὸν τόπον τοῦτον κλημα αμπελου. Καὶ ἀναβήσαντες κατασκοποῦσαν ἑπετεῖς, καὶ εἴδοντες τὸν υἱὸν τοῦ Ανακ, τὸν Αμαλέκιτα, κατοικοῦντα ἐν τῇ γην τῆς μεσῆμβριας, καὶ τὸν Χέττα, καὶ τὸν Ἰεβουσαίον, κατοικοῦντα ἐπὶ τὰ ὀρη, καὶ τὸν Χαναναιοῦν κατοικοῦντα παρὰ τὴν θαλάσσαν καὶ τὰς ὀχθὰς τοῦ Ἰορδάνου. Καὶ ὁ Χαλεβ κατεσίγασε τὸν λαὸν ἐπιστηθῆν τοῦ Μωυσῆν, καὶ εἶπεν, ἀναβάσθωμεν ἐπὶ τὸν λαὸν τούτον· διὸς δυνάμεθα νὰ κυρίευσομε ἀυτὴν. Καὶ ἀναβήσαντες τὴν γην, τὴν οποίαν κατασκοποῦσαν, πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραήλ, λεγοῦτες, ἡ γη, τὴν
οποιαν διεπερασαμεν δια να κατασκοπευσωμεν αυτην, ειναι γη κατατρωγουσα τους κατοικους αυτης· και πας ο λαος, τον οποιον ειδομεν εν αυτη ειναι ανδρες υπερμεγεθεις· και ειδομεν εκει τους γιγαντας, τους νιους Ανακ, του εκ των γιγαντων· και εβλεπομεν εαυτους ως ακριδας και τοιουτους εβλεπον ημας αυτοι.

Chapter 14

1 Και πασα η συναγωγη υψωσασα την φωνην αυτης εβοησε· και εκλαυσεν ο λαος την νυκτα εκεινην.

2 Και παντες οι υιοι Ισραηλ εγογγυζον κατα του Μωυσεως και του Ααρων, και ειπε προς αυτους πασα η συναγωγη, Ειθε να απεθνησκομεν εν γη Αιγυπτου· η εν τη ερημω ταυτη ειθε να απεθνησκομεν· και δια τι μας εφερεν ο Κυριος εις την γην ταυτην να πεσωμεν δια μαχαιρας, να γεινωσι διαρπαγη αι γυναικες και τα τεκνα ημων; δεν ητο καλητερον εις ημας να επιστρεψωμεν εις την Αιγυπτον;

3 Και ελεγεν ο εις προς τον αλλον, Ας καμωμεν αρχηγον και ας επιστρεψωμεν εις την Αιγυπτον.

5 Τοτε επεσεν ο Μωυσης και ο Ααρων κατα προσωπον αυτων ενωπιον ολου του πληθους της συναγωγης των υιων Ισραηλ.

6 Ιησους ο υιος του Ναυη και Χαλεβ ο υιος του Ιεφοννη, εκ των κατασκοπευσαντων την γην, διεσχισαν τα ιματια αυτων· και ειπον προς πασαν την συναγωγην των υιων Ισραηλ λεγοντες, Η γη, την οποιαν διεπερασαμεν δια να κατασκοπευσωμεν αυτην, ειναι γη αγαθη σφοδρα σφοδρα· εαν ο Κυριος ευαρεστηται εις ημας, τοτε θελει φερει εμας εις την γην ταυτην και θελει δωσει αυτην εις ημας, γην ρεουσαν γαλα και μελι· μονον μη αποστατειτε κατα του Κυριου μηδε φοβεισθε τον λαον της γης· διοτι αυτοι ειναι ψωμιον δι' ημας· η σκεπη αυτων απεσυρθη επανωθεν αυτων, και ο Κυριος ειναι μεθ' ημων· μη φοβεισθε αυτους.

10 Και ειπε πασα η συναγωγη να λιθοβολησωσιν αυτους με λιθους· Και η δοξα του Κυριου επεφανη επι τη σκηνη του μαρτυριου εις παντας τους υιους Ισραηλ.

11 Και ιπε Κυριος προς τον Μωυσην, Εως ποτε θελει με παροργιζει ο λαος ουτος; και εως ποτε δεν θελουσι πιστευει εις εμε, μετα παντα τα σημεια τα οποια εκαμα εν μεσω αυτων; θελω παταξει αυτους με θανατικον και θελω εξολοθρευσει αυτους, και σε θελω καμει εις εθνος μεγαλητερον και δυνατωτερον αυτων.

12 Και ειπεν ο Μωυσης προς τον Κυριον, Τοτε η Αιγυπτος θελει ακουσει διοτι συ ανεβιβασας τον λαον τουτον εν τη δυναμει σου εκ μεσου αυτων, και θελουσι ειπει τουτο προς τους κατοικους της γης ταυτης· οιτινες ηκουσαν οτι συ, Κυριε, εισαι εν μεσω του λαου τουτου, οτι συ, Κυριε, φαινεσαι προς τον κατοικο της γης ταυτης, και συ προπορευεσαι αυτων την ημεραν εν στυλω νεφελης, την δε νυκτα εν στυλω πυρος. Εαν λοιπον θανατωσης τον λαον τουτον εν τη δυναμει σου εκ μεσου αυτων· και θελουσιν ειπει τουτο προς τους κατοικους της γης ταυτης· οποιαν ηκουσαν σημαινειν ότι συ, Κυριε, εισαι εν μεσω του λαου τουτου, οτι συ, Κυριε, φαινεσαι προς τον κατοικο της γης ταυτης, και συ προπορευεσαι αυτων την ημεραν εν στυλω νεφελης, την δε νυκτα εν στυλω πυρος. Εαν λοιπον θανατωσης τον λαον τουτον εν τη δυναμει σου εκ μεσου αυτων· και θελουσιν ειπει τουτο προς τους κατοικους της γης ταυτης· οποιαν ηκουσαν ότι συ, Κυριε, εισαι εν μεσω του λαου τουτου, οτι συ, Κυριε, φαινεσαι προς τον κατοικο της γης ταυτης, και συ προπορευεσαι αυτων την ημεραν εν στυλω νεφελης, την δε νυκτα εν στυλω πυρος. Εαν λοιπον θανατωσης τον λαον τουτον εν τη δυναμει σου εκ μεσου αυτων· και θελουσιν ειπει τουτο προς τους κατοικους της γης ταυτης· οποιαν ηκουσαν ότι συ, Κυριε, εισαι εν μεσω του λαου τουτου, οτι συ, Κυριε, φαινεσαι προς τον κατοικο της γης ταυτης, και συ προπορευεσαι αυτων την ημεραν εν στυλω νεφελης, την δε νυκτα εν στυλω πυρος.
Συγχωρήσον, δεόμαι, την ανομιαν του λαού τουτού κατά το μεγά ελεός σου καὶ καθὼς συνεχώρησας τον λαον τουτον απο της Αιγυπτου μεχρι του νυν. Ἐπειδή παντες οἱ ανδρεις, οἱ οίδοντες την δοξην την οποιαν ειπετε ως εις την κοιλαδη, οι Αμαληκιται και οι Χαναναιοι κατοικουσιν εν τη κοιλαδι. Αυριον στρεψατε και υπαγετε εις την ερημον κατα την οδον της Ερυθρας θαλασσης. Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην και προς τον Ααρων λεγων,
απετολμησαν να αναβωσιν εις την κορυφην του ορους· η κιβωτος ομως της διαθηκης του Κυριου και ο Μωυσης δεν εκκινηθησαν εκ μεσου του στρατοπεδου. 45Τοτε οι Αμαληκιται και οι Χαναναιοι οι κατοικουντες εν τω ορει εκεινω, κατεβησαν και επαταξαν αυτους και κατεδιωξαν αυτους εως Ορμα.

Chapter 15

1Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην λεγων, 2Λαλησον προς τους υιους Ισραηλ και ειπε προς αυτους, Όταν εισελθητε εις την γην της κατοικησεως σας, την οποιαν εγω διδω εις εσας, 3και καμητε προσφοραν δια πυρος προς τον Κυριον, ολοκαυτωμα, θυσιαν εις εκπληρωσιν ευχης η αυτοπροαιρετως η εις τας εορτας σας, δια να καμητε οσμην ευωδιας προς τον Κυριον, ειτε εκ των βωων ειτε εκ των προβατων, 4τοτε ο προσφερων το δωρον αυτου προς τον Κυριον θελει φερει προσφοραν εξ αλφιτων απο ενος δεκατου σεμιδαλεως, εξυμωμενης με το τεταρτον ενος ιν ελαιου· 5και οινον δια σπονδην, το τεταρτον ενος ιν, θελεις προσθεσει εις το ολοκαυτωμα, η την θυσιαν, δι' εκαστον αρνιον. 6Η δι' εκαστον κριον θελεις προσθεσει αλφιτων, δυο δεκατα σεμιδαλεως εζυμωμενης με το τριτον ενος ιν ελαιου· 7και οινον δια σπονδην, το τριτον ενος ιν, εις οσμην ευωδιας προς τον Κυριον. 8Εαν δε προσφερεις μοσχον εκ βοων δι’ ολοκαυτωμα η δια θυσιαν προς εκπληρωσιν ευχης η δια ειρηνικην προσφοραν προς τον Κυριον, 9τοτε θελεις φερει μετα του μοσχου εκ βοων προσφοραν εξ αλφιτων, τρια δεκατα σεμιδαλεως εξυμωμενης με εν ημισυ ιν ελαιου· 10και θελεις φερει οινον δια σπονδην, το ημισυ του ιν, εις προσφοραν γινομενην δια πυρος, εις οσμην ευωδιας προς τον Κυριον. 11ουτω θελει γινεσθαι δι' ενα μοσχον η δι' ενα κριον η δι' αρνιον η δια τραγον. 12Κατα τον αριθμον τον οποιον θελετε, ουτω θελετε καμει εις εκαστον κατα τον αριθμον αυτων. 13Παντες οι αυτοχθονες θελουσι καμει ταυτα κατα τον τροπον τουτον, προσφεροντες προσφοραν γινομενην δια πυρος εις οσμην ευωδιας προς τον Κυριον. 14Και εαν παροικη μεταξυ σας ξενος η οποιοσδηποτε ειναι μεταξυ σας εις τας γενεας σας, και θελη να καμη προσφοραν γινομενην δια πυρος εις οσμην ευωδιας προς τον Κυριον, καθως σεις καμειτε, ουτω θελει καμει· 15εις νομος θελει εισθαι δια σας τους εκ της συναγωγης και δια τον τραγον η δια του αλωνιου σας, ουτω θελει εισθαι και οξον εν βουν εν του αλωνιου σας, ουτω θελει εισθαι δια σας τους εκ της συναγωγης και δια τον τραγον η δια του αλωνιου σας, νομος οινον δια σπονδην εις νομος και μια διαταξις θελει εισθαι δια σας και δια του αλωνιου σας και δια τον τραγονι μεταξυ σας. 17Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 18Λαλησον προς τους υιους Ισραηλ και ειπε προς αυτους, Όταν ελθητε εις την γην, εις την οποιαν εγω εσας φερω, 19τοτε οι γενεας σας και δεν πραξητε παντα τα προσταγματα, τα οποια ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, 21και παντα οσα προσεταξεν ο Κυριος εις εσας δια θεου.
του Μωυσεως αφ’ ης ημερας ο Κυριος προσεταξε και μετα ταυτα εις τας γενεας σας: 24τοτε, εαν
γεινη τι εξ αγνοιας, χωρις να εξευρη αυτο η συναγωγη, πασα η συναγωγη θελει προσφερει ενα
μοσχον εκ βωων δια ολοκαυτωμα, εις οσμην ευωδιας προς τον Κυριον, μετα της εξ αλφιτων
προσφορας αυτου και της σπονδης αυτου κατα το διατεταγμενον, και ενα τραγον εξ αιγων εις
προσφοραν περι αμαρτιας: 25και θελει καμει ο ιερευς εξιλεωσιν υπερ πασης της συναγωγης των
υιων Ισραηλ, και θελει συγχωρηθη εις αυτους· διοτι εγεινεν εξ αγνοιας· και θελουσι φερει την
προσφοραν αυτου και της σπονδης αυτου κατα το διατεταγμενον, και ενα τραγον εξ αιγων εις
προσφοραν περι αμαρτιας· 26και θελει καμει ο ιερευς εξιλεωσιν υπερ πασης της συναγωγης των
υιων Ισραηλ, και θελει συγχωρηθη εις αυτους· διοτι εγεινεν εξ αγνοιας· και θελουσι φερει την
προσφοραν αυτου και της σπονδης αυτου κατα το διατεταγμενον, και ενα τραγον εξ αιγων εις
προσφοραν περι αμαρτιας· 27Εαν δε ψυχη τις αμαρτηση εξ αγνοιας, ουτος πρεπει να φερη αιγα εις
προσφοραν περι αμαρτιας· 28και θελει καμει εξιλεωσιν ο ιερευς υπερ της ψυχης ητις ημαρτησεν
εξ αγνοιας, οταν αμαρτηση εξ αγνοιας ενωπιον του Κυριου, δια την αγνοιαν αυτων· 29Εις νομος θελει εισθαι εις εσας δια τον αυτοχθονα μεταξυ των
υιων Ισραηλ και δια τον ξενον τον παροικουντα μεταξυ αυτων, διοτι πας ο λαος ημαρτεν εξ αγνοιας.
30Η δε ψυχη ητις πραξη αμαρτημα με χειρα υπερηφανον, ειτε αυτοχθων ειτε ξενος, ουτος καταφρονει
tον Κυριον· και θελει εξολοθρευθη η ψυχη εκεινη εκ μεσου του λαου αυτης. 31Επειδη κατεφρονησε
tον λογον του Κυριου και παρεβη την προσταγην αυτου, η ψυχη εκεινη εξαπαντοις θελει εξολοθρευθη· η ψυχη αυτης θελει εισθαι επ' αυτην.
32Και οτε οι υιοι Ισραηλ εν τη ερημω,
ευρον ανθρωπον συλλεγοντα ξυλα την ημεραν του σαββατου. 33Και οι ευροντες αυτον
συλλεγοντα ξυλα εφεραν αυτον προς τον Μωυσην και τον Ααρων και προς πασαν την συναγωγην·
34και έβαλον αυτον εις φυλαξιν, επειδη δεν ητο οτι φανερον τι επρεπε να καμωσιν εις αυτον.
35Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Ο ανθρωπος εξαπαντοις θελει θανατωθη· πασα η συναγωγη θελει
elithobolhein auton me lithous exw tou stratopedou. 36Και πασα η συναγωγη εφεραν αυτον exw
tou stratopedou kai elithobolhasan auton me lithous kai apethane· kathws prossetaxe Kuriou eis
ton Moushen. 37Και elalhse Kuriou proso ton Moushen legon, 38Dalehsin proso touso uious Israel kai eipe proso autous na kaimosi kraspeda eis ta akra tonis imatwn autwn, eis tas genean autwn, kai na balosin eis ta kraspeda tonis akron tainian kuanh· 39kai thelete eixh autois eis ta kraspeda, dia na blepethi auti kai na enumethes pasas tas entolas ton Kuriou kai na ekteleite autas, kai na mi diastrafhtete katoipin tonis karidwn saas kai katoipin tonis ophalumwn saas, katoipin tonis opoion seis ekporneutes· 40dia na enumethesin kai na ekteleite pasas tas entolas mou, kai na xheie agioi eis ton theon saas. 41Ew eimai Kuriou o theos saas, osites ethyagwos usas ek geis Aiguptou, dia na hemi theos saas. 42Ew eimai Kuriou o theos saas.

Chapter 16

1Ο de Coro o uios ton Isar, uios ton Kaaθ, uios ton Leui, kai Daath kai Aβeiwr ois uios ton
Eliaβ, kai Ου o uios ton Falθ, uios Rouβh, estiasasen, 2kai eshkhthasan enantion ton Mouwsewos
μετὰ διακοσιων πεντηκοντα ανθρώπων εκ των υιῶν Ἰσραηλ, ἀρχηγῶν τῆς συναγωγῆς, συγκλίτων τῆς βουλῆς, ἀνδρῶν ονομαστῶν· καὶ συνηχθῆσαν εναντιὸν τοῦ Μωυσεως καὶ εναντιὸν τοῦ Ἀαρῶν καὶ εἰπὼν πρὸς αὐτοὺς, Ἀρκεῖ εἰς εσα, διὸτι πᾶσα ἡ συναγωγή, παντες εἰναι αγιοι καὶ ο Κύριος εἰναι μεταξὺ αυτῶν· καὶ διὰ τι υψώσῃ υπερανω τῆς συναγωγῆς τοῦ Κυρίου; 4 Ακουσάς δὲ ο Μωυσῆς επέσε κατὰ προσώπον αὐτοῦ· καὶ ελάλησε πρὸς τον Κορὲ καὶ πρὸς πᾶσαν τὴν συνοδίαν αὐτοῦ, λεγόντας· Αρκεῖ εἰς εσά, διὸτι πᾶσα ἡ συναγωγή, παντες εἰναι αγιοι καὶ ο Κύριος εἰναι μεταξὺ αυτῶν· καὶ διὰ τι υψώσῃ υπερανω τῆς συναγωγῆς τοῦ Κυρίου; 6 Τουτο καμετε, Λαβεῖτε εἰς εαυτοὺς θυμιατηρία, ο Κορέ καὶ πασά την συνοδια αὐτοῦ· 7 καὶ βάλετε επ’ αὐτα πυρ καὶ επιθεσατε θυμιαμα επ’ αὐτα ενώπιον τοῦ Κυρίου αυριόν· καὶ ο ἄνθρωπος τον οποῖον εκλεξή ο Κύριος, ουτος θελεῖ εισθαι αγιος. Αρκεῖ εἰς εσά, υἱοὶ Λευι. 8 Καὶ εἶπεν ο Μωυσῆς πρὸς τὸν Κορέ, Ἀκουσατε τωρα, υἱοὶ Λευι. 9 Μικρὸν πράγμα εἰναι τούτο εἰς εσά, οτι ἐξεχωρίσεν εσάς ὁ Θεός τοῦ Ἰσραηλ απὸ τῆς συναγωγῆς τοῦ Ἰσραηλ, διὰ να σάς φερή πλησιον αὐτοῦ καὶ καμνῇ την υπηρεσιαν τῆς σκηνῆς τοῦ Κυρίου καὶ να στέκῃσθε εμπροσφον τῆς συναγωγῆς, διὰ να υπηρετήτε να εἰς αὐτούς;

10 καὶ αφ’ υπ’ εσ’ εφερε πλησιον εαυτοῦ καὶ πάντας τους ἀδελφοὺς σου τους υἱους Λευι μετα σου, σεις ζητεῖτε και την ιερατεῖαν; ουτω καμνεις, συ καὶ πασα η συνοδια σου, οιτινες εισθε συνηθροισμενοι εναντιον του Κυριου· καὶ ο Ααρων τις ειναι, ὡστε να γογγυζητε εναντιον αυτου;

12 Και εστειλεν ο Μωυσης να καλεση τον Δαθαν και τον Αβειρων τους υιους Ελιαβ· οι δε ειπον, Δεν αναβαινομεν· 13 μικρὸν ειναι τουτο, οτι ανηγαγες ημας εκ γης ρεουσαν γαλα και μελι, δια να θανατωσης ημας εν τῃ ερημω, και οτι ως αρχων θελεις να κατεξουσιαζης ημας; αλλα συ δεν εφερες ημας εις γην ρεουσαν γαλα ουδε εδωκας εις ημας κληρονομιαν αγρων και αμπελωνων· τους οφθαλμους των ανθρωπων τουτων θελεις να εκβαλης; δεν αναβαινομεν.

15 Και εβαρυθυμησεν ο Μωυσης σφοδρα και ειπε προς τον Κυριον, Μη επιβλεψης εις την προσφοραν αυτων· ουδε ενα ονον απ’ αυτων ελαβον ουδε εβλαψα τινα εξ αυτων.

16 Και ειπεν ο Μωυσης προς τον Κορε, Συ και πασα η συνοδια σου να ησθε ενωπιον του Κυριου, συ, και αυτοι, και ο Ααρων, αυριον· και λαβετε εκαστος το θυμιατηριον αυτου και επιθεσατε θυμιαμα επ’ αυτα και φερετε ενωπιον του Κυριου, εκαστος το θυμιατηριον αυτου, διακοσια πεντηκοντα θυμιατηρια· και συ, και ο Ααρων, εκαστος το θυμιατηριον αυτου. 18 Και ελαβον εκαστος το θυμιατηριον αυτου και εβαλον επ’ αυτα πυρ, καὶ επεθεσαν επ’ αυτα θυμιαμα και εσταθησαν εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου μετα του Μωυσεως και του Ααρων.

19 και συνηγαγεν εναντιον αυτων ο Κορε πασαν την συναγωγην εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου. Και η δοξα του Κυριου εφανη εις πασαν την συναγωγην. και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην και προς τον Ααρων λεγων, 21 Αποχωρισθητε εκ μεσου της συναγωγης ταυτης, δια να εξαναλωσω αυτους δια μιας.

23 Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην και προς τον Ααρων λεγων, 24 Λαλησατε προς την συναγωγην, λεγων, Αναχωρησατε απο της σκηνης του Κορε, του Δαθαν και του Αβειρων κυκλοθεν. 25 Και ειπ’ αυτον δια να εξαναλωσω αυτους δια μιας.
και μη εγγισθείτε μήδεν εκ των οσά ειναι αυτων, δια να μη αφανισθείτε εν μεσω πασών των αμαρτιών αυτων. 27 Ανεχωρησαν λοιπον απο της σκηνης του Κορε, του Δαθαν και του Αβειρων κυκλοθεν και ο Δαθαν και ο Αβειρων εξήλθον, και εστάθησαν εις την θυραν των σκηνων αυτων και οι υιοι αυτων και οι οικογενειαι αυτων. 28 Και ειπεν ο Μωυσης, Εκ τουτου θελετε γνωρισει οτι ο Κυριος με απεστειλε δια να πραξω παντα τα εργα ταυτα, και οτι δεν επραξα απ' εμαυτου. 29 Εαν οι ανθρωποι αυτοι αποθανωσι τον κοινον θανατον παντων των ανθρωπων, η εαν γεινη ανταποδοσις εις αυτους κατα την ανταποδοσιν παντων των ανθρωπων, δεν με απεστειλεν ο Κυριος· 30 εαν ομως ο Κυριος καμη θαυμα, και ανοιξη η γη το στομα αυτης και καταπιη αυτους και παντα τα αυτων και καταβωσι ζωντες εις τον αδην, τοτε θελετε γνωρισει οτι παρωξυναν οι ανθρωποι αυτοι τον Κυριον. 31 Και ως επαυσε λαλων παντας τους λογους τουτους, εσχισθη το εδαφος το υποκατω αυτων. 32 Και η γη ηνοιξε το στομα αυτης και κατεπιεν αυτους και τους οικους αυτων και παντας τους ανθρωπους τους μετα του Κορε και πασαν την περιουσιαν αυτων. 33 Και καταβησαν αυτοι και παντα τα αυτων ζωντες εις τον αδην, και η γη εκλεισθη επανωθεν αυτων· και ηφανισθησαν εκ μεσου της συναγωγης. 34 Και πας ο Ισραηλ ο περιξ αυτων εφυγον εις την βοην αυτων, λεγοντες, Μηπως καταπιη και ημας η γη. 35 Και πυρ εξηλθε παρα Κυριου και κατεφαγε τους διακοσιους πεντηκοντα ανδρας τους προσφεροντας το θυμιαμα. 36 Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην λεγων, 37 Ειπε προς τον Ελεαζαρ τον υιον Ααρων του ιερεως, να λαβη τα θυμιατηρια απο της πυρκαιας και το πυρ σκορπισον εκει· διοτι ειναι ηγιασμενα, 38 τα θυμιατηρια τουτων εναντιον εις τας ψυχας αυτων· και ας καμωσιν αυτα πλακας δια καλυμμα του θυσιαστηριου· επειδη ουτοι προσεφεραν αυτα ενωπιον του Κυριου, δια τουτο ειναι ηγιασμενα· και θελουσιν εισθαι δια σημειον εις τους υιους Ισραηλ. 39 Και ελαβεν Ελεαζαρ ο ιερευς τα χαλκινα θυμιατηρια, τα οποια προσεφεραν οι καυθεντες· και εκαμον αυτα πλακας δια να καλυψωσι το θυσιαστηριον· προς μνημοσυνον εις τους υιους Ισραηλ, ωστε μηδεις αλλογενης, μη ων εκ του σπερματος του Ααρων, να μη πλησιαζη δια να προσφερη θυμιαμα ενωπιον του Κυριου, δια να μη γεινη ως ο Κορε και ως η συνοδια αυτου, καθως ειπε Κυριος προς αυτον δια χειρος του Μωυσεως. 40 Την δε ακολουθον ημεραν πασα η συναγωγη των υιων Ισραηλ εγογγυσαν εναντιον του Μωυσεως και του Ααρων, λεγοντες, Σεις εφονευσατε τον λαον του Κυριου. 41 Και ενω η συναγωγη ητο συνηθροισμενη εναντιον του Μωυσεως και εναντιον του Ααρων, ανεβλεψαν προς την σκηνην του μαρτυριου, και ιδου, η νεφελη εσκεπασεν αυτην, και εφανη η δοξα του Κυριου. 42 Και ηλθεν ο Μωυσης και ο Ααρων εμπροσθεν της σκηνης του μαρτυριου. 43 Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην λεγων· 44 Αποσυρθητε εκ μεσου της συναγωγης ταυτης, δια να αναλωσω αυτους δια μιας. Και επεσον κατα προσωπον αυτων. 45 Και ειπεν ο Μωυσης προς τον Ααρων, Λαβε το θυμιατηριον και βαλε πυρ εις αυτο εκ του θυσιαστηριου και επιθες θυμιαμα και υπαγε ταχεως εις την συναγωγην και καμε εξιλεωσιν υπερ αυτων· διοτι εξηλθεν οργη παρα του Κυριου· η πληγη ηρχισε. 46 Και ελαβε το θυσιαστηριον του Ααρων, καθως ελαλησεν ο Μωυσης, και εδραμεν εις το μεσον της συναγωγης και ιδου, η πληγη ειχεν αρχισει εν τω λαιω· και επεθεσε θυμιαμα και εκαμεν εξιλεωσιν υπερ του λαιου. 47 Και εσταθη αναμεσον των αποθανοντων και των ζωντων, και επαυσεν η θραυσις. 48 Και εσταθη αναμεσον των αποθανοντων και των ζωντων, και επαυσεν η θραυσις. 49 Ησαν δε οι αποθανοντες εις την θραυσιν δεκατεσσαρες χιλιαδες και επτακοσιοι, εκτος των αποθανοντων.
εξ αιτιας του Κορε. 50Και επεστρεψεν ο Ααρων προς τον Μωυσην, εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου' και επαυσεν η θραυσις.

Chapter 17

1Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην λεγων, 2Λαλησον προς τους υιους Ισραηλ, και λαβε παρ' εκαστου αυτων ραβδον κατα τον οικον των πατερων αυτων, παρα παντων των αρχοντων αυτων κατα τον οικον των πατερων αυτων, δωδεκα ραβδους· εκαστου το ονομα επιγραψον επι της ραβδου αυτου· 3και το ονομα του Ααρων επιγραψον επι της ραβδου του Λευι, επειδη μια ραβδος θελει εισδαι δι' εκαστον αρχηγον του οικου των πατερων αυτων· 4και θελεις αποθεσει αυτας εν τη σκηνη του μαρτυριου εμπροσθεν του μαρτυριου, οπου θελω ευρισκεσθαι μεθ' υμων· 5και η ραβδος του ανθρωπου, οντινα εκλεξω, θελει βλαστησει και θελω καμει να παυσωσιν απ' εμπροσθεν μου οι γογγυσμοι των υιων Ισραηλ, τους οποιους αυτοι γογγυζουσιν εναντιον σας. 6Και ελαλησεν ο Μωυσης προς τους υιους Ισραηλ· και εδωκαν εις αυτον παντες οι αρχοντες αυτων ανα μιαν ραβδον εκαστος αρχων κατα τους οικους των πατερων αυτων, δωδεκα ραβδους· και ραβδος του Ααρων ητο μεταξυ των ραβδων αυτων. 7Και απεθηκεν ο Μωυσης τας ραβδους ενωπιον του Κυριου εν τη σκηνη του μαρτυριου. 8Και την επαυριον εισηλθεν ο Μωυσης εις την σκηνην του μαρτυριου· και ιδου, η ραβδος του Ααρων δια τον οικον του Λευι εβλαστησε και ανεφυη βλαστον και εξηνθησεν ανθη και εδωκεν αμυγδαλα. 9Και εφερεν εξω ο Μωυσης πασας τας ραβδους απ' εμπροσθεν του Κυριου προς παντας τους υιους Ισραηλ· και αυτοι ειδον και ελαβον εκαστος την ραβδον αυτου. 10Και ειπε Κυριος προς τον Ααρων, Αποθες την ραβδον του Ααρων εμπροσθεν του μαρτυριου, δια να φυλαττηται εις σημειον εις τους υιους της αποστασιας· και θελεις καταπαυσει απ' εμου τους γογγυσμους αυτων, δια να μη αποθανωσι. 11Και εκαπαι διος τον Ααρων η ιερατεια που αυτους αποκαλον αυτους αφανισει, και θελουσιν να αποθανουσιν εις την σκηνην του Κυριου, αποθηκευσει παντες θελουσι να εκλειψουσιν εις την αποστασια.

Chapter 18

1Και ειπε Κυριος προς τον Ααρων, Συ και οι αδελφοι σου και την ανομιαν του αγιαστηριου· και συ και οι αδελφοι σου θελετε βασταζει την ανομιαν του αγιαστηριου; και συ και οι αδελφοι σου θελετε βασταζει την ανομιαν της ιερατειας σας. 2Και ετι τους αδελφους σου, την φυλην του Λευι, την φυλην του πατρος σου, φερε μετα σου, δια να ηναι νημωνιοι μετα σου και να σε υπηρετωσι· συ ομως και οι υιοι σου θελετε να βασταζει αυτους εις τα σκευα του αγιαστηριου· 3και θελοντες να εκλειψουσιν, αφανιζομεθα· παντες αφανιζομεθα· 4και οι αδελφοι σου θελουσι να αφαιρεσουν την ανομιαν του ιερατειας, και θελουσι να αφαιρεσουν την ανομιαν του αγιαστηριου; δια χωρις αυτους θελοντες να αφαιρεσουν την ανομιαν του αγιαστηριου, θελουσι να αφαιρεσουν την ανομιαν του ιερατειας.
εἰσθαί ἡνωμένοι μετά σου καὶ θέλουσι φυλαττεῖ τας φυλάκας της σκηνῆς του μαρτυρίου κατὰ πασάς τας υπηρεσίας της σκηνῆς· καὶ ξένος δεν θελεῖ σας πλησίασε. ὃ καὶ θέλετε φυλαττεῖ τας φυλάκας του ἁγιαστηρίου καὶ τας φυλάκας του θυσιαστηρίου, καὶ δεν θελεῖ εἰσθαί πλεον ὁργῆ εἰς τους υιους Ἰσραηλ. Ἡ τοῦ αγιαστηρίου καὶ τας φυλάκας του θυσιαστηρίου· καὶ δεν θελεῖ πλεον οργῆ εἰς τους υιους Ἰσραηλ. οὕτω εἰναι διδομένοι εἰς ἐσάς δώρων διά τον Κυρίον, διὰ να εκτελεῖ τας υπηρεσίας της σκηνῆς του μαρτυρίου. Συ δὲ καὶ οἱ υιοὶ σου μετά σου θέλετε φυλαττεῖ την ιερατείαν σας εἰς πάντα τα του θυσιαστηρίου καὶ τα εντὸς τοῦ παραπετασμάτος, καὶ θέλετε καμνει την υπηρεσίαν. Δωρον ἐδωκα την υπηρεσίαν της ιερατείας σας· καὶ οστὶς ξένος πλησιασῆ, θελεῖ θανατονεσθαι. Καὶ εἰπε Κυρίος πρὸς τὸν Ααρων, Ἰδου, εγὼ εἰδωκα ετι εἰς την επιστασιν τῶν υψομένων προσφορῶν· εἰς τας υπηρεσίας της σκηνῆς του μαρτυρίου· ηι θελεῖ εισθαί σου απὸ τῶν αγιωτάτων εκ τῶν δια πῦρ προσφερομενῶν· παντὰ τὰ δώρα αὐτῶν, πάσαι τὰς εξ αὐτῶν προσφορὰς, καὶ πάσαι τὰς εξ αὐτῶν αἴματα προσφορὰς, τὰς ὅποιας θέλουσιν αποδίδει εἰς ἐμε, αγιωτάτα θελοῦσιν εἰσθαί διὰ σε καὶ διὰ τοὺς υιους σου. Καὶ εἰπε Κυρίος πρὸς τον Ααρων, Εν τῷ αἴγῳ τῶν αγιῶν θέλετε τρωγεῖ αὐτὰ· πᾶς καθαρὸς εἰς σε τρωγεῖ αὐτὰ. Καὶ τοῦτο εἰναι σου, η υψομένη προσφορα εκ τῶν δώρων αὐτῶν, μετὰ πάσων τῶν κινητῶν προσφορῶν των υιων Ἰσραηλ· εἰς σε εἰδωκα αὐτὰ· γαία θελουσιν εἰσθαί εἰς σε. Καὶ τοῦτο εἰναι σου, η υψομένη προσφορα εκ τῶν δώρων αὐτῶν, μετὰ πάσων τῶν κινητῶν προσφορῶν των υιων Ἰσραηλ· εἰς σε εἰδωκα αὐτὰ· γαία θελουσιν εἰσθαί εἰς σε. Καὶ οὐκ θέλεις εχεῖ κληρονομίαν οὔδε θέλεις εχεῖ μερίδα μεταξὺ αὐτῶν· Εγὼ εἰμαι η μερίς σου καὶ η κληρονομία σου εν μέσῳ τῶν υιων Ἰσραηλ. Καὶ εἰπε Κυρίος πρὸς τὸν Ααρων, Εν τῇ γῇ αὐτῶν δὲν θέλεις εχεῖ κληρονομίαν οὔδε θέλεις εχεῖ μερίδα μεταξὺ αὐτῶν· εγὼ εἰμαι η μερίς σου καὶ η κληρονομία σου εν μέσῳ τῶν υιων Ἰσραηλ. Καὶ ιδοὺ, εἰδωκα εἰς τοὺς υιους Λευ πάντα τα δέκα τοῦ Ἰσραήλ εἰς κληρονομίαν· διὰ τὴν υπηρεσίαν αὐτῶν την οποίαν υπηρετοῦσι, τὴν υπηρεσίαν τῆς σκηνῆς του μαρτυρίου· καὶ δεν θέλουσι πλησίασεν τοῦ λοιποῦ.
οι υιοι Ισραηλ εις την σκηνην του μαρτυριου, δια να μη λαβωσιν εφ' εαυτους αμαρτιαν και αποδανωσιν. 

23' οι Λευιται, ουτοι θελουσι υπηρετει την υπηρεσια της σκηνης του μαρτυριου και ουτοι θελουσι βασταξει την ανομιαν αυτων τουτο θελει εισαθαι νομιμον αιωνιον εις τας γενεας σας και δεν θελουσι εχει μεταξυ των υιων Ισραηλ ουδεμιαν κληρονομιαν. 

24' διοτι τα δεκατα των υιων Ισραηλ, οι οποια προσφερωσιν υψουμενα προς τον Κυριον, εδωκα κληρονομιαν εις τους Λευιτας· δια τουτο ειπα περι αυτων, Εν μεσω των υιων Ισραηλ δεν θελουσι εχει ουδεμιαν κληρονομιαν. 

25' και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην λεγων, 

26' Λαλησον και προς τους Λευιτας και ειπε προς αυτους, Οταν λαμβανητε παρα των υιων Ισραηλ το δεκατον, το οποιον εδωκα εις εσας παρ' αυτων δια κληρονομιαν σας, τοτε θελετε προσφερει εξ αυτων προσφοραν υψουμενην προς τον Κυριον, δια τουτο ειπα περι αυτων, Εν μεσω των υιων Ισραηλ δεν θελουσι εχει ουδεμιαν κληρονομιαν.

Chapter 19

1' Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην και προς τον Ααρων λεγων, 

2' Τουτο ειναι το διαταγμα του νομου, το οποιον ο Κυριος προσεταξε λεγων, Ειπε προς τους υιους Ισραηλ να φερωσιν εις σε ξανθην δαμαλιν αμωμον, μη εχουσαν ελαττωμα, επι της οποιας δεν επεβληθη ζυγος· 

3' και θελετε δωσει αυτην εις τον Ελεαζαρ τον ιερεα και θελει φερει αυτην εξω του στρατοπεδου και θελουσι σφαξει αυτην ενωπιον αυτου.

4' Και θελει λαβει Ελεαζαρ ο ιερευς απο του αιματος αυτης δια του δακτυλου αυτου και θελει ραντισει επτακις απο του αιματος αυτης κατ' εμπροσθεν του προσωπου της σκηνης του μαρτυριου. 

5' Και θελουσι καυσει την δαμαλιν ενωπιον αυτου· το δερμα αυτης και το κρεας αυτης και το αιμα αυτης μετα της κοπρου αυτης θελουσι καη. 

6' Και ο ιερευς θελει λαβει ξυλον κεδρινον και υσσωπον και κοκκινον και θελει ριψει αυτα εις το μεσον του κατακαυματος της δαμαλεως. 

7' Τοτε θελει πλυνει τα ιματια αυτου το εξαιρετον αυτων και λουσει το σωμα αυτου εν υδατι και μετα ταυτα θελει εισελθει εις το στρατοπεδον και θελει εισθαι ακαθαρτος εως εσπερας. 

8' και ο καιων του αυτου εις το στρατοπεδον και θελει εισελθει εις το στρατοπεδον και θελει εισθαι ακαθαρτος εως εσπερας.
την στακτήν της δαμαλεώς και θελει αποθεσει αυτην εξω του στρατοπεδου εις τοπον καθαρον· και θελει φυλαττεσθαι δια την συναγωγην των υιων Ισραηλ δια υδουρ χωρισμου' τοτο ειναι δια καθαρισμον αμαρτιας. 10 Και ο συναξας την στακτην της δαμαλεως θελει πλυνει τα ιματια αυτου και θελει εισθαι ακαθαρτος εως εσπερας· και τουτο θελει αγνισθη δια τουτου την τριτην ημεραν και την εβδομην θελει εισθαι καθαρος· εαν ομως δεν αγνισθη την τριτην ημεραν, ουδε την εβδομην ημεραν θελει εισθαι καθαρος. 12 Και ο συναξας την στακτην της δαμαλεως θελει πλυνει τα ιματια αυτου και θελει εισθαι ακαθαρτος εως εσπερας· και τουτο θελει εισθαι εις τους υιους Ισραηλ και εις τους ξενους τους παροικουντας μεταξυ υμων εις νομιμον αιωνιον.

10 Και ο συναξας την στακτην της δαμαλεως θελει εισθαι ακαθαρτος εως εσπερας· και τουτο θελει εισθαι εις τους υιους Ισραηλ και εις τους ξενους τους παροικουντας μεταξυ υμων εις νομιμον αιωνιον.

Chapter 20

1 Και ηλθον οι υιοι Ισραηλ, πασα συναγωγη, εις την ερημον Σιν, τον πρωτον μηνα· και εμεινεν ο λαος εν Καδης· και απεθανεν εκει η Μαριαμ και εταφη εκει.

2 Και δεν ήτο υδωρ δια την συναγωγην· και συνηθροισθησαν κατα του Μωυσεως και κατα του Ααρων.

3 Και ο λαος ελοιδορει κατα του Μωυσεως και ειπον, λεγοντες, Ειθε ν' απεθνησκομεν, οτε οι αδελφοι ημων απεθανον ενωπιον του Κυριου.

4 Και δια τι ανεβιβασατε την συναγωγην του Κυριου; δια να αποθανωμεν εκει ηματια αυτου και θελει λουσθη εν υδατι· και το εσπερας θελει εισθαι καθαρος.

194
δια να φερητε ημας εις τον κακον τουτον τοπον; ουτος δεν ειναι τοπος σπορας η συκων η αμπελων 
η ροδιων· ουδε υδωρ υπαρχει δια να πιωμεν. 

6 Και ηλθον ο Μωυσης και ο Ααρων απ' εμπροσθεν 
της συναγωγης εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου και επεσον κατα προσωπον αυτων· και 
εφαν εις αυτους η δοξα του Κυριου.

7 Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 
8 Λαβε την 
ραβδον και συγκαλεσον την συναγωγη συ και Ααρων ο αδελφος σου, και 
λαλησατε προς την 
pετραν ενωπιον αυτων· και θελει δωσει τα υδατα αυτης, και θελεις εκβαλει εις αυτους υδωρ εκ 
tης πετρας· και θελεις ποτισει την συναγωγην και τα κτηνη αυτων. 
9 Και ελαβεν ο Μωυσης την 
ραβδον απ' εμπροσθεν του Κυριου, καθως προσεταξεν εις αυτον· 
10 και συνεκαλεσαν Μωυσης και 
ο Ααρων την συναγωγη εμπροσθεν της πετρας· και ειπε προς αυτους, Ακουσατε τωρα, σεις οι 
απειθεις· να σας εκβαλωμεν υδωρ εκ της πετρας ταυτης; 
11 Και υψωσας ο Μωυσης την χειρα αυτου 
εκτυπησε με την ραβδον αυτου την πετραν δις· και εξηλθον υδατα πολλα· και επιεν η συναγω 
και τα κτηνη αυτων. 
12 Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην και προς τον Ααρων, Επειδη δεν με 
επιστευσατε, δια να με αγιασητε εμπροσθεν των υιων Ισραηλ, δια τουτο σεις δεν θελετε φερει την 
συναγωγην ταυτην εις την γην, την οποιαν εδωκα εις αυτους. 
13 τουτο ειναι το υδωρ Μεριβα· 
διοτι οι υιοι Ισραηλ ελοιδορησαν κατα του Κυριου, και αυτος ηγιασθη εν αυτοις. 
14 Και απεστειλε 
Μωυσης πρεσβεις απο Καδης προς τον βασιλεα του Εδωμ, λεγων, Ταυτα λεγει ο αδελφος σου 
Ισραηλ· συ εξευρεις πασαν την ταλαιπωριαν ητις μας ευρηκεν· 
15 οτι κατεβησαν οι πατερες ημων 
eις την Αιγυπτον και κατωκησαμεν πολυν καιρον εν Αιγυπτω· και οι Αιγυπτιοι κατεδυναστευσαν 
ημας και τους πατερας ημων· 
16 και ανεβοησαμεν προς τον Κυριον και αυτος εισηκουσε της φωνης 
ημων και απεστειλεν αγγελον και εξηγαγεν ημας εκ της Αιγυπτου· και ιδου, ειμεθα εν Καδης, 
πολει εις τα ακρα των οριων σου· 
17 ας περασωμεν, παρακαλω, δια της γης σου· δεν θελομεν 
pερασει δια των αγρων η δια των αμπελωνων, ουδε θελομεν πιει υδωρ εκ των φρεατων· θελομεν 
pερασει δια της βασιλικης οδου· δεν θελομεν εκκλινει δεξια η αριστερα, εωσου περασωμεν τα 
ορια σου. 
18 Και ειπε προς αυτον ο Εδωμ, Δεν θελεις περασει δια της 
λεωφορου· και εαν εγω και τα κτηνη μου πιωμεν εκ του υδατος σου, θελω πληρωσει αυτο· θελω 
διαβη μονον επι ποδος, ουδεν αλλο. 
19 ο δε ειπε, Δεν θελεις διαβη. Και εξηλθεν ο Εδωμ εναντιον 
αυτου μετα πολλου λαου και εν χειρι ισχυρα. 
20 Και οι υιοι Ισραηλ ειπον προς αυτον, Ημεις διαβαινομεν δια της 
λεωφορος· και εαν εγω και τα κτηνη μου πιωμεν εκ του υδατος σου, θελω πληρωσει αυτο· θελω 
διαβη 

195

Anonymous Greek Bible (Modern)
της κορυφής του ορούς· και κατεβήσαν Μωυσής και Ελεαζάρ από τον ορούς. 29Και ειδε πασα η
συναγωγή οτι επενέθησαν ο Ααρων· και επενέθησαν τον Ααρων τριακοντα ημερας πας ο οικος
Ισραηλ.

Chapter 21

1Και ηκουσεν ο Χαναναιος ο βασιλευς της Αραδ, ο κατοικων προς μεσημβριαν, οτι ηλθεν ο
Ισραηλ δια της οδου Αθαρειμ, και επολεμησεν εναντιον του Ισραηλ και συνελαβεν εξ αυτων
αιχμαλώτων. 2Και ηγηθη ο Ισραηλ ευχην προς τον Κυριον και ειπεν, Εαν τωοντι παραδωσης
τον λαον εις την χειρα μου, θελω καταστρεψει τας πολεις αυτων. 3Και εισηκουσεν ο Κυριος
tης φωνης του Ισραηλ και παρεδωκε τους Χαναναιους· και κατεστρεψαν αυτους και τας πολεις
αυτων· και εκαλεσαν το ονομα του τοπου Ορμα. 4Και εσηκωθησαν απο του ορους Ωρ δια της οδου
tης Ερυθρας θαλασσης, δια να περιελθωσι την γην Εδωμ· και ωλιγοψυχησεν ο λαος εν τη οδω.
5Και ελαλησεν ο λαος κατα του Θεου και κατα του Μωυσεως, λεγοντες, Δια τι ανεβιβασας ημας
εξ Αιγυπτου δια ν' αποθανωμεν εν τη ερημω; διοτι αρτος δεν ειναι και υδωρ δεν ειναι και η ψυχη
ημων αηδιασε τον αρτον τουτον, τον ελαφρον. 6Και απεστειλεν ο Κυριος επι τον λαον τους οφεις
τους φλογερους και εδαγκανον τον λαον, και λαος πολυς εκ του Ισραηλ απεθανε. 7Και ελθων ο
λαος προς τον Μωυσην ειπον, Ημαρτησαμεν, διοτι ελαλησαμεν κατα του Κυριου και κατα σου·
dεηθητι του Κυριου να σηκωση τους οφεις αφ' ημων. Και εδεηθη ο Μωυσης υπερ του λαου. 8Και
ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Καμε εις σεαυτον οφιν φλογερον και βαλε αυτον επι ξυλου· και
πας οστις δαγκασθη και εμβλεψη εις αυτον, θελει ζησει. 9Και εκαμεν ο Μωυσης οφιν χαλκουν
και εβαλεν αυτον επι ξυλου· και εαν οφις εδαγκανε τινα, εμβλεπων ουτος εις τον οφιν τον χαλκουν,
εζη.
10Και εσηκωθησαν οι υιοι Ισραηλ και εστρατοπεδευσαν εν Ωβωθ. 11Και σηκωθεντες απο Ωβωθ
εστρατοπεδευσαν εις Ιιε-αβαριμ, εν τη ερημω τη κατα προσωπον του Μωαβ, προς ανατολας ηλιου. 12Εκειθεν
σηκωθεντες εστρατοπεδευσαν εις το περαν του Αρνων, οστις ειναι εν τη ερημω και εξερχεται εκ των οριων
των Αμορραιων· διοτι ο Αρνων ειναι το οριον του Μωαβ, μεταξυ Μωαβ και Αμορραιων. 13Δια
tουτο λεγεται εν τω βιβλιω των πολεμων του Κυριου, Κατα τον Βαεβ εν Σουφα, και επι των
ρυακων του Αρνων, και επι του ρευματος των ρυακων, το οποιον καταβαινει εις την πολιν Αρ
και κειται εις τα ορια του Μωαβ. 14Και εκειθεν ηλθον εις Βηρ· τουτο ειναι το φρεαρ, περι του
οποιου ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Συναξον τον λαον, και θελω δωσει υδωρ εις αυτους. 15Τοτε
εψαλεν ο Ισραηλ την ωδην ταυτην· Αναβα, ω φρεαρ· ψαλλετε εις αυτο· 16οι αρχοντες εσκαψαν
tο φρεαρ, οι ευγενεις του λαου εσκαψαν, δια προσταγης του νομοθετου, με τας βαξγωδας αυτων. Και
απο της ερημος ηλθον εις Ματτανα, 17και απο Ματτανα εις Νααλιηλ, και απο Νααλιηλ εις
Βαμωθ, και απο Βαμωθ της κοιλαδος της εν τη γη Μωαβ, επι της κορυφης Φασγα, το οποιον
βλεπει προς Γεσιμων. 18Ας περασωμεν δια της γης σου' δεν θελομεν κλινει εις τους αγρους ουτε εις τους
αμπελώνας· δεν θέλουμε πιει υδρ στό των φρεατών· αλλ' ο Σηων συνήγαγε παντα τον λαον αυτου και εξήλθε να παρατάστηκε εκατοντάων τον Ισραηλ εις την ερήμον· και ηλθεν εις ιασσα και επολεμησεν εκατοντάων τον Ισραηλ. 23Και επατάξαν ο Ισραηλ αυτον εν στοματι μαχαιρας και κατεκτήσαν την γην αυτου απο Αρνων εως Ιαβοκ, μεχρι των υιων Αμμων· επειδη ανατράπηκαν εις τον αέρα τους εις τον Ισραηλ.

23Και ο Σηων δεν αφήκε τον Ισραηλ να περαση δια των οριων αυτου· αλλ' ο Σηων συνήγαγε παντα τον λαον αυτου και εξηλθεν εις τον αέρα τους εις τον Ισραηλ. 24Και ο Σηων δεν αφηκε τον Ισραηλ να περαση δια των οριων αυτου· αλλ' ο Σηων συνηγαγε παντα τον λαον αυτου και εξηλθε να παραταχθη εναντιον του Ισραηλ εις την ερημον· και ηλθεν εις Ιασσα και επολεμησεν εναντιον του Ισραηλ.

24Και επαταξεν ο Ισραηλ αυτον εν στοματι μαχαιρας και κατεκυριευσε την γην αυτου απο Αρνων εως Ιαβοκ, μεχρι των υιων Αμμων· επειδη τα ορια των υιων Αμμων ησαν οχυρα.

25Και εκυριευσεν ο Ισραηλ πασας τας πολεις ταυτας· και κατωκησεν ο Ισραηλ εις πασας τας πολεις των Αμορραιων, εις Εσεβων και εις πασας τας κωμας αυτης· 26επειδη η Εσεβων ητο η πολις του Σηων βασιλεως των Αμορραιων, οστις ειχε πολεμησει προτερον τον βασιλεα του Μωαβ και ελαβε πασαν την γην αυτου απο της χειρος αυτου, εως Αρνων.

27Δια τουτο λεγουσιν οι παροιμιασται, Ελθετε εις Εσεβων· Ας κτισθη και ας κατασκευασθη η πολις του Σηων· διοτι πυρ εξηλθεν απο Εσεβων, φλοξ απο της πολεως του Σηων· κατεφαγε την Αρ του Μωαβ, και τους αρχοντας των υψηλων τοπων του Αρνων.

29ουαι εις σε, Μωαβ Απωλεσθης, λαε του Χεμως· εδωκε τους διασωθεντας υιους αυτου, και τας θυγατρας αυτου αιχμαλωτους εις τον Σηων βασιλεα των Αμορραιων· 30Ημεις κατετοξευσαμεν αυτους· η Εσεβων ηφανισθη εως Δαιβων, και κατηρημωσαμεν αυτους εως Νοφα, το οποιον εκτεινεται εως Μεδεβα. 31Και κατωκησεν ο Ισραηλ εν τη γη των Αμορραιων. 32Και απεστειλεν ο Μωυσης να κατασκοπευσωσι την Ιαζηρ· και εκυριευσαν τας κωμας αυτης και εξεδιωξαν τους Αμορραιους τους κατοικουντας εκει.

Chapter 22

1Και σηκωθεντες οι υιοι Ισραηλ εστρατοπεδευσαν εις τας πεδιαδας του Μωαβ, παρα τον Ιορδανην, κατεναντι της Ιεριχω· 2Και Βαλακ ο υιος του Σεπφωρ ειδε παντα οσα εις τους Αμορραιους· 3Και εφοβηθη ο Μωαβ τον λαον σφοδρα, διοτι ησαν πολλοι· και ητο ο Μωαβ εις αμηχανιαν εξ αιτιας των υιων Ισραηλ. 4Και απεστειλε πρεσβεις προς τον Βαλααμ, υιον του Βεωρ, εις Φεθορα, κειμενην πλησιον του ποταμου της γης των υιων του Μωαβ, δια να προσκαλεση αυτον, λεγον, Ιδου, λαος εξηλθεν εξ Αιγυπτου εις σε, περικαλυπτει το προσωπον της γης, και καθηται εναντιον μου· 5και απεστειλε πρεσβεις προς τον Βαλααμ, υιον του Βεωρ· 6και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Μη φοβηθης αυτον· διοτι εις αυτον παρεδωκα αυτον και παντα τον λαον αυτου και την γην αυτου· και θελεις εις αυτον, ως εκαμες εις τον Σηων βασιλεα των Αμορραιων.
μου· ισως υπερισχυσω, να παταξωμεν αυτους και να εκδιωξω αυτους εκ της γης· επειδη εξευρω,
οτι οντινα ευλογησης ειναι ευλογημενος, και οντινα καταρασθης ειναι κατηραμενος. 7Και υπηγαι
οι πρεσβυτεροι του Μωαβ και οι πρεσβυτεροι του Μαδιαμ, φεροντες τα δωρα της μαντειας εις τας
χειρας αυτων· και ηλθον προς Βαλααμ και ειπον προς αυτον τους λογους του Βαλακ. 8Ο δε ειπε
προς αυτους, Μεινατε ενταυθα ταυτην την νυκτα και θελω αποκριθη εις εσας ο, τι λαληση ο Κυριος
προς εμε. Και εκμαινεν μετα του Βαλααμ τοις αρχοντος του Μωαβ. 9Και ηλθεν ο Θεος εις τον,
βαλααμ και ειπεν προς αυτον τους λογους του Βαλακ. 10Ο δε ειπε
προς αυτους, Μεινατε ενταυθα ταυτην την νυκτα και θελω αποκριθη εις εσας ο, τι λαληση ο Κυριος
προς εμε. Και εμειναν μετα του Βαλααμ.

7 Και ειπεν ο Θεος προς τον Βαλααμ, Μη υπαγης μετ' αυτων·

8 Και ηλθεν ο Θεος εις τον Βαλααμ και ειπε, Τι θελουσιν οι ανθρωποι ουτοι μετα σου;

9 Και σηκωθεις την αυγην ο Βαλααμ ειπε προς
τους αρχοντας του Βαλακ, Υπαγετε εις την γην σας· διοτι δεν μοι συγχωρει ο Κυριος να ελθω μεθ'
υμων. 14 Και απεκριθη ο Βαλααμ και ειπε προς τους δουλους του Βαλακ, Και εαν μοι δωση
ο Βαλακ την οικιαν αυτου πληρη αργυριου και χρυσιου, δεν δυναμαι να παραβω τον λογον Κυριου
του Θεου μου, δια να καμω ολιγωτερον η περισσοτερον·

15 Και ο Βαλααμ ησαν στενως δεξια, οπου ητο φραγμος εντευθεν και φραγμος
εντευθεν·
εκαθιζες αφ’ ου χρονου με εχεις εως της ημερας ταυτης; ημην ποτε συνειθισεν να καμνω ουτως εις σε; Ο δε ειπεν, Ουχι. 31 Και ηνοιξεν ο Κυριος τους οφθαλμους του Βαλααμ, και ειδε τον αγγελον του Κυριου ισταμενον εν τη οδω και την ρομφαιαν αυτου γεγυμνωμενην εν τη χειρι αυτου· και κυψας προσεκυνησεν επι προσωπον αυτου. 32 Και ειπε προς αυτον ο αγγελος του Κυριου, Δια τι εκτυπησας την ονον σου τριτην ταυτην φοραν; ιδου, εγω εξηλθον δια να σοι εναντιωθω, διοτι ο δρομος σου ειναι διεστραμμενος ενωπιον μου· 33 και ιδουσα με η ονος εξεκλινεν απ’ εμου τριτην ταυτην φοραν· αλλως, εαν δεν εξεκλινεν απ’ εμου τωρα σε μεν ηθελον φονευσει, εκεινην δε θελον αφησει ζωαν. 34 Και ειπεν ο Βαλααμ προς τον αγγελον του Κυριου, Ημαρτησα· διοτι δεν ηξευρον οτι συ εστεκες εν τη οδω εναντιον μου· οθεν τωρα, εαν δεν ιναι αρεστον εις σε, επιστρεφω. 35 Και ειπεν ο αγγελος του Κυριου προς τον Βαλααμ, Υπαγε μετα των ανθρωπων· πλην ο, τι σοι ειπω, τουτο θελεις λαλησει. Και υπηγεν ο Βαλααμ μετα των αρχοντων του Βαλακ. 36 Και ακουσας ο Βαλακ οτι ηρχετο ο Βαλααμ, εξηλθε να προυπαντηση αυτον, εως εις πολιν τινα του Μωαβ, κειμενην εν τοις οριοις του Αρνων, οσις ειναι το εσχατον οριον. 37 Και ειπεν ο Βαλακ προς τον Βαλααμ, Δεν απεστειλα προς σε μετα σπουδης να σε καλεσω; δια τι δεν ηλθες προς εμε; μηπως δεν ειμαι ικανος να σε τιμησω; 38 Και ειπεν ο Βαλααμ προς τον Βαλακ, Ιδου, ηλθον προς σε· εχω τωρα την δυναμιν να λαλησω τι; οντινα λογον βαλη ο Θεος εις το στομα μου, τουτον θελω λαλησει. 39 Και υπηγεν ο Βαλααμ μετα του Βαλακ, και ηλθον εις Κιριαθ-ουζωθ. 40 Και εθυσιασεν ο Βαλακ βοας και προβατα, και επεμψεν εξ αυτων προς τον Βαλααμ και προς τους αρχοντας του Μωαβ. 41 Και το πρωι ελαβεν ο Βαλακ τον Βαλααμ, και ανεβιβασεν αυτον επι τους υψηλους τοπους του Βααλ, και εκειθεν ειδε την ακραν του λαου.

Chapter 23

1 Και ειπεν ο Βαλααμ προς τον Βαλακ, Οικοδομησον μοι ενταυθα επτα βωμους και ετοιμασον μοι ενταυθα επτα μοσχους και επτα κριους. 2 Και εκαμεν ο Βαλακ καθως ειπεν ο Βαλααμ· και προσεφεραν ο Βαλακ και ο Βαλααμ μοσχον και κριον εφ' εκαστον βωμον. 3 Και ειπεν ο Βαλααμ προς τον Βαλακ, Στηθι πλησιον του ολοκαυτωματος σου και εγω θελω να προσανεθη τουτων αρχοντων του Μωαβ. 4 Και ο Θεος του Βαλααμ και ο Βαλαλα μοσχον και κριον οικεστον βωμον. 5 Και εβαλεν ο Κυριος λογον εις το στομα του Βαλααμ και ειπεν, Επιστρεφον προς τον Βαλακ, και ουτω θελεις ειπει. 6 Και επεστρεψε προς αυτον, και ιδου, εκατον πλησιον του ολοκαυτωματος αυτου, αυτος και παντες οι αρχοντες του Μωαβ. 7 Και ηρχισε την παραβολην αυτου· και ιδου, ιστατο πλησιον του ολοκαυτωματος αυτου, αυτος και παντες οι αρχοντες του Μωαβ. 8 Ελθε, καταρασθητι μοι τον Ιακωβ· και ελθε, αναθεματισον τον Ισραηλ. 9 Πως να καταρασθω τον οποιον ο Θεος δεν καταραται; η πως να αναθεματισω τον οποιον ο Κυριος δεν αναθεματισε; 10 Διοτι απο της κορυφης των ορεων βλεπω αυτον, και επι των λοφων θεωρω αυτον· ιδου, λαος, οστις θελει κατοικησει μονος, και δεν θελει
λογαριασθη μεταξυ των εθνων· 10 τις δυναται να αριθμηση την αμμον του Ιακωβ, και τον αριθμον του τεταρτου του Ισραηλ· ειδε να αποθανω κατα τον θανατον των δικαιων, και το τελος μου να ηναι ομοιον με το τελος αυτου. 11 Και ειπεν ο Βαλακ προς τον Βαλααμ, Τι μοι εκαμες; δια να καταρασθης τους εχθρους μου σε παρελαβον· και ιδου, συ ευλογον ευλογησας αυτους. 12 Ο δε αποκριθησε· Δεν πρεπε να προσεξω ο, τι ο Κυριος εβαλεν εις το στομα μου, τουτο να ειπω; 13 Και ειπε προς αυτον ο Βαλακ, Τι μοι εκαμες; δια να καταρασθης τους εχθρους μου σε παρελαβον· και ιδου, συ ευλογον ευλογησας αυτους. 14 Και ειπεν ο Βαλακ προς τον Βαλααμ, Ελθε, παρακαλω, μετ’ εμου εις αλλον τοπον, οθεν θελεις ιδει αυτον· μονον την ακραν αυτου θελεις ιδει, το δε ολον αυτου δεν θελεις ιδει· και καταρασθητι μοι αυτον εκειθεν. 15 Και εφερεν αυτον εις την πεδιαδα Ζοφιμ επι την κορυφην του Φασγα, και ωκοδομησεν επτα βωμους και προσεφερε μοσχον και κριον εφ’ εκαστον βωμον. 16 Και ειπε προς αυτον ο Βαλακ, Στηθι αυτου πλησιον του ολοκαυτωματος σου και εγω θελω συναντησει εκει τον Κυριον. 17 Και ειπεν ο Βαλααμ προς τον Βαλακ, Σηκωθητι, Βαλακ, και ακουσον· δος ακροασιν εις εμε, συ ο υιος του Σεπφωρ· 18 ο Θεος δεν ειναι ανθρωπος να ψευσθη, ουτε υιος ανθρωπου να μεταμεληθη· αυτος ειπε και δεν θελει εκτελεσει; η ελαλησε και δεν θελει εμμεινει; 19 ιδου, ευλογιαν παρελαβον· και ευλογησε· και εγω δεν δυναμαι να μεταστρεψω αυτην. 20 Δεν εθεωρησεν ανομιαν εις τον Ιακωβ, ουδε ειδε διαστροφην εις τον Ισραηλ· Κυριος ο Θεος αυτου ειναι μετ’ αυτου, και αλαλαγμος βασιλεως ειναι μεταξυ αυτων. 21 Ο Θεος εξηγαγεν αυτους εξ Αιγυπτου· εχουσιν ως δυναμιν μονοκερωτος. 22 Βεβαιως ουδεμια γοητεια δεν ισχυει κατα του Ιακωβ, ουδε μαντεια κατα του Ισραηλ· κατα καιρον θελει λαληθη περι του Ιακωβ και περι του Ισραηλ, Τι κατωρθωσεν ο Θεος. 23 Ιδου, ο λαος θελει σηκωθη ως λεων, και θελει εγερθη ως σκυμνος· δεν θελει κοιμηθη εωσου φαγη το θηραμα, και πιη το αιμα των πεφονευμενων. 24 Και ειπεν ο Βαλακ προς τον Βαλααμ, Μητε να καταρασθης αυτους διολου μητε να ευλογησης αυτους διολου. 25 Αποκριθεις δε ο Βαλααμ ειπε προς τον Βαλακ, παν ο, τι μοι ειπη ο Κυριος, τουτο πρεπει να καμω; 26 Και ειπεν ο Βαλααμ προς τον Βαλακ, οικοδομησον μοι ενταυθα επτα βωμους και ετοιμασον μοι ενταυθα επτα μοσχους και επτα κριους.
αυτών· καί ἦλθεν επ' αὐτὸν τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. 3 Καὶ ἀρχίσας τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπε, Βαλααμ ὁ υἱὸς τοῦ Βεωρ εἶπε, καὶ ὁ ἀνθρώπος, ὁ ἐχὼν ἀνοικτοὺς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, εἶπεν· 4 εἶπεν εἰκείνος, ὡς ήκουσε τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, ὡς έδειξεν ὁ πνεῦμα τοῦ Παντοδύναμου, εἰς αὐτὸν τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. 5 Ποσον ὁ τοῦ πνεύμα τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτοῦ, ἐχών ὄμως ανοικτοὺς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ· 6 ὁ θεὸς εξῆγαγεν αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν τοῦ Παντοδύναμου, ὡς δενδρα οἰνου ἐφυτεύσει διὰ τὰς αὐτοῦ, ἐν τῇ πόλει τοῦ Παντοδύναμου, ὡς κεδροὶ πλησίον τῶν ὕδατος. 7 Ὁ Θεὸς εξῆγαγεν αὐτὸν εἰς Αἰγυπτοῦ· εἰς γενεὰν ἀργυρίου καὶ χρυσοῦ, εἰς γενεὰν ἀργυρίου καὶ χρυσοῦ, εἰς γενεὰν ἀργυρίου καὶ χρυσοῦ. 8 Ο Θεος εξηγαγεν αυτον εξ Αιγυπτου· εχει ως δυναμιν μονοκερωτος· θελει καταφαγει τα εθνη τους πολεμιου αυτου, και θελει συντριψει τα οστα αυτων, και θελει κατατοξευσει αυτους με τα βελη αυτου. 9 Και εξηφθη ο θυμος του Βαλακ εναντιον του Βαλααμ και συνεκροτησε τας χειρας αυτου· και ειπεν ο Βαλακ προς τον Βαλααμ, δια να καταρασθης τους εχθρους μου σε εκαλεσα· και ιδου, συ ευλογων ευλογησας αυτους τριτην ταυτην φοραν· 10· τωρα φυγε εις τον τοπον σου· ελεγον να σε τιμησω με τιμας· αλλ' ιδου, ο Κυριος σε εστερησε της τιμης. 11· Και ειπεν ο Βαλααμ προς τον Βαλακ, Δεν ειπον και προς τους απεσταλμενους σου, τους οποιους απεστειλας προς εμει, λεγων,
Chapter 25

1Και εμείνεν ο Ισραηλ εν Σιττειμ· και ήρχεν ο λαος να πορνευη μετα των θυγατερων Μωαβ· 2αιτινες προσεκαλεσαν τον λαον εις τας θυσιας των θεων αυτων· και εφαγεν ο λαος και προσεκυνησε τους θεους αυτων. 3Και προσεκκαληθη ο Ισραηλ εις τον Βεελ-φεγωρ· και εφαγεν ο λαος και προσεκυνησε τους θεους αυτων. 4Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Λαβε παντας τους αρχηγους του λαου και κρεμασον αυτους ενωπιον του Κυριου κατεναντι του ηλιου· δια να σηκωθη απο του Ισραηλ η φλογερα οργη του Κυριου. 5Και ειπεν ο Μωυσης προς τους κριτας του Ισραηλ, Φονευσατε εκαστος τους ανθρωπους αυτου, τους οσοι προσεκολληθησαν εις τον Βεελ-φεγωρ. 6Και ιδου, εις εκ των υιων Ισραηλ ηλθε φερων εις τους αδελφους αυτου γυναικα Μαδιανιτιν, ενωπιον του Μωυσεως και ενωπιον πασης της συναγωγης των υιων Ισραηλ, ενω εκλαιον εν τη θυρα της σκηνης του μαρτυριου. 7Και ιδων Φινεες, ο υιος του Ελεαζαρ, υιου του Ααρων του ιερεως, εσηκωθη εκ μεσον της συναγωγης, και λαβων εις την χειρα αυτου δορατιον, 8υπηγε κατοπιν του ανθρωπου του Ισραηλιτου εις την σκηνην και διεπερασεν αμφοτερους, τον τε ανθρωπον τον Ισραηλιτην και την γυναικα δια της κοιλιας αυτης. Και επαυσεν η πληγη απο των υιων Ισραηλ. 9Ησαν δε οι αποθανοντες εν τη πληγη εικοσιτεσσαρες χιλιαδες. 10Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην λεγων, 11Ο Φινεες, ο υιος του Ελεαζαρ, υιου Ααρων τον ιερεως, απεστρεψε τον θυμον μου απο των υιων Ισραηλ, δειξας ζηλον υπερ εμου μεταξυ αυτων, οθεν δεν εξωλοθρευσα τους υιους Ισραηλ εν τη ζηλοτυπια μου· 12δια τουτο ειπε, Ιδου, εγω διδω εις αυτον την διαθηκην μου της ειρηνης· 13και θελει εισθαι εις αυτον και εις το σπερμα αυτου μετ' αυτον διαθηκη ιερατειας αιωνιου· διοτι εσταθη ζηλωτης υπερ του Θεου αυτου, και εκαμεν εξιλεωσιν υπερ των υιων Ισραηλ. 14Το δε ονομα του Ισραηλιτου του θανατωθεντος εκεινου, οστις εθανατωθη μετα της γυναικος της Μαδιανιτιδος, ητο Ζιμβρι, υιος Σαλου, αρχοντος οικογενειας επισημου μεταξυ των Συμεωνιτων. 15Και το ονομα της γυναικος της Μαδιανιτιδος της θανατωθεισης ητις εθανατωθη εν τη ημερα της πληγης δια την υποθεσιν του Φεγωρ, ητο Χασβι, θυγατηρ του αρχοντος Μαδιανιτου, της αδελφης αυτων, ητης εθανατωθη εν τη ημερα της πληγης δια την υποθεσιν του Φεγωρ.

Chapter 26

1Και μετα την πληγην ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην και προς τον Ελεαζαρ τον υιον του Ααρων τον ιερεα, λεγων, 2Λαβετε το κεφαλαιον πασης της συναγωγης των υιων Ισραηλ απο πεδιαδας Μωαβ παρα τον Ιορδανην, και κατεναντι της Ιεριχω, λεγοντες, 4Αριθμησατε αυτους
απὸ εἰκοσὶ ετῶν καὶ επανώ, καθὼς προσέταξε ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωυσήν καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, τοὺς ἐξελθοντας ἐκ γῆς Αἰγυπτοῦ. 5 Ρουβήν, ὁ πρωτοτοκὸς τοῦ Ἰσραήλ· οἱ υἱοὶ Ρουβήν ἦσαν Ανωχ, ἐξ οὗ ἡ συγγενεία τῶν Ἀνωχίτων· ἐκ Φαλλοῦ, ἡ συγγενεία τῶν Φαλλοῦιτῶν· 6 ἐξ Εσρῶν, ἡ συγγενεία τῶν Ἐσρῶνιτῶν· ἐκ τοῦ Χαρμί, ἡ συγγενεία τῶν Χαρμιτῶν. 7 Αὐτοὶ εἶναι ἵνα συγγενεῖαι τῶν Ρουβήνιτῶν· ἡ παραθημένη αὐτῶν ἦτο τριετὰς χιλιάδες καὶ ἐπτακόσιοι τριακόντα ἔτη τιακόντα. 8 καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Φαλλοῦ ἦσαν Ελιαβ· 9 καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ελιαβ, Νεμοῦηλ καὶ Δαθάν καὶ Αβειρὼν. Οὕτω εἰναι ὁ Δαθάν καὶ ὁ Αβειρὼν, οἱ ονομαστοὶ εἰς τὴν συναγωγὴν, οἱ στασίασαντες κατὰ τοῦ Μωυσεως καὶ κατὰ τοῦ Ααρῶν ἐν τῇ συνοδίᾳ τοῦ Κορέ, ὅτε στασίασαν κατὰ τοῦ Κυρίου· 10 καὶ ἐνοίξεν ἡ γῆ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεπιεῖ αὐτοὺς μετὰ τοῦ Κορέ, ἐν τῷ εξολοθρεύματι τῆς συνοδίας αὐτῶν, ὅταν τὸ πῦρ κατεφάγε τοὺς δικακος πεντηκόντα ἄνθρωπους· καὶ εὗρεν εἰς σημεῖον· 11 τοῦ Κορέ ομως οἱ υἱοὶ δὲ απεθάνον. 12 οἱ υἱοὶ Συμεών κατὰ τὰς οἰκογενείας αὐτῶν· ἐξ Νεμοῦηλ, ἡ συγγενεία τῶν Νεμοῦηλίτων· ἐξ Ιαμείν, ἡ συγγενεία τῶν Ιαμείνιτων· ἐξ Ἰαχείν, ἡ συγγενεία τῶν Ἰαχείνιτων· 13 ἐξ ΖερΑ, ἡ συγγενεία τῶν Ζεριτῶν· ἐκ Σαουλ, ἡ συγγενεία τῶν Σαουλίτων. 14 Αὐτοὶ εἰναι αἱ συγγεγενεῖαι τῶν Συμεώνιτῶν· κατὰ τὴν απαριθμησιν αὐτῶν, ἐκατὸρδο χιλιάδες καὶ δικακος. 15 οἱ υἱοὶ Γαδ κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν· ἐξ Σηφῶν, ἡ συγγενεία τῶν Σηφωνίτων· ἐξ Αγγί, ἡ συγγενεία τῶν Αγγίτων· ἐξ Σουνί, ἡ συγγενεία τῶν Σουνιτῶν· 16 ἐξ Αζένη, ἡ συγγενεία τῶν Αζένητων· ἐξ Ηρί, ἡ συγγενεία τῶν Ἡρίτων· ἐξ Αροδ, ἡ συγγενεία τῶν Ἀροδιτῶν· ἐξ Αριηλ, ἡ συγγενεία τῶν Αριηλίτων. 17 Αὐτοὶ εἰναι αἱ συγγεγενεῖαι τῶν Ἰουδαίων· κατὰ τὴν απαριθμησιν αὐτῶν, ἐκατὸρδο δύο χιλιάδες καὶ δικακος. 18 οἱ υἱοὶ Ισσαχάρ κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν· ἐκ Θωλά, συγγενεία τῶν Θωλαιτῶν· ἐκ Φοῦα, ἡ συγγενεία τῶν Φούνιτῶν· 19 οἱ υἱοὶ Ζαβουλῶν κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν· ἐκ Σερεδ, συγγενεία τῶν Σερεδιτῶν· ἐξ Αιλων, ἡ συγγενεία τῶν Αιλωνίτων· ἐξ Ιαλεηλ, ἡ συγγενεία τῶν Ιαλεηλίτων. 20 ἠνακοίμησαν τὰς πεπτακοσίας χιλιάδες καὶ δυοκάκοις. 21 οἱ υἱοὶ Ιωσήφ κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν· ἐκ Μαχειρ, συγγενεία τῶν Μαχειριτῶν. Καὶ ἐκ τοῦ Γαλαάδ, ἡ συγγενεία τῶν Γαλαάδιτων· 22 ἀπὸ τοῦ Αχιεζήρα, ἡ συγγενεία τῶν Αχιεζέριτων· ἐκ Χελέκ, ἡ συγγενεία τῶν Χελεκιτῶν· 23 καὶ εἰς Ασρίηλ, ἡ συγγενεία τῶν Ασρίηλιτων· καὶ εἰς Συχήμ, ἡ συγγενεία τῶν Συχεμίτων· καὶ εἰς Κελαλά, ἡ συγγενεία τῶν Κελαλαίτων· 24 καὶ εἰς Σεπήλ, ἡ συγγενεία τῶν Σεπήλιτων· καὶ εἰς Ζαμαμα, ἡ συγγενεία τῶν Ζαμαμίτων· καὶ εἰς Δαρώνη, ἡ συγγενεία τῶν Δαρώνιτων· 25 καὶ εἰς Ζαβουλὼν, κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν· καὶ εἰς Σερεδ, συγγενεία τῶν Σερεδιτῶν· καὶ εἰς Φοῦα, συγγενεία τῶν Φοῦνιτῶν· кαὶ αὐτοὶ ἠνακοίμησαν τὰς πεπτακοσίας χιλιάδες καὶ δυοκάκοις. 26 οἱ υἱοὶ Ιωσήφ κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν· καὶ τοῦ γῆς Αἰγυπτοῦ, ἡ συγγενεία τῶν Αἰγυπτίων. 27 οἱ υἱοὶ Μανασσῆς κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν· καὶ τοῦ γῆς Αἰγυπτοῦ, ἡ συγγενεία τῶν Αἰγυπτίων. 28 οἱ υἱοὶ Μανασσῆς κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν· καὶ τοῦ γῆς Αἰγυπτοῦ, ἡ συγγενεία τῶν Αἰγυπτίων.
και επτάκοσιοι. 35 Ούτω είναι οι οικογένειας των Εφραίμ· εκ Σουθάλα, η συγγενεία
tων Σουθαλαίτων· εκ Βεθερ, η συγγενεία των Βεθερίτων·
kai ουτοί είναι οι οικογένειας των Ερανίτων· 36 Αυτοί είναι οι
υιοί Εφραίμ· κατά την απαρίθμησιν αυτών, τριακόσια δύο
χιλιάδες και πεντακοσίοι. Ουτοί
eίναι οι οικογένειας των Αρεδίτων·
37 Αυτοί είναι οι οικογένειας των Αρεδίτων· εξ Αρεδιν, η
συγγενεία των Αρεδίτων·
38 Οι οικογένειας Βενιαμίν·
eκ Βελα, η συγγενεία των Βελαιτων·
ek Βερια, η συγγενεία των Βεραοτών·
39 και οι υιοί Βελα· έξ Αρεδιν, η
συγγενεία των Αρεδιν·
40 και οι υιοί Σουθαλα· εκ Ναμαν, συγγενεία
tων Ναματών·
41 Ουτοί είναι οι υιοί Βενιαμίν· κατά την απαρίθμησιν αυτών,
τριακόσια δυο χιλιαδες και πεντακοσίοι.
42 Ουτοί είναι οι υιοί
Δαν· εκ Σουαμ, η συγγενεία
tων Σουαμίτων· Αυτοί είναι οι υιοί
Δαν· κατά την απαρίθμησιν αυτών,
τεσσαράκοσια εκατοντάρχες και
τετρακοσίοι.
43 Οι υιοί Ασηρ· εξ Ιεμνα, η
συγγενεία των Ιεμνιτών· εξ Ιεσουι, η
συγγενεία των Ιεσουιτών·
44 Οι υιοί Νεφθαλί· εξ Ιασιηλ, συγγενεία
των Ιασιηλιτών· εκ Γουνι, η
συγγενεία των Γουνιτών·
45 και το ονομα της θυγατρος του Ασηρ ητο Σαρα. 
46 Αυτοί είναι οι υιοί
Ασηρ· κατά την απαρίθμησιν αυτών,
πεντηκοντα τρεις χιλιαδες και
teτρακοσίοι.
Ουτοι ειναι οι απαριθμηθεντες δια του Μωυσεως και Ελεαζαρ του ιερεως, οιτινες απηριθμησαν 
tους υιους Ισραηλ εις τας πεδιαδας Μωαβ παρα τον Ιορδανην κατεναντι της Ιεριχω. 64Μεταξυ 
dε τουτων δεν ευρισκετο ανθρωπος εκ των απαριθμηθεντων υπο του Μωυσεως και Ααρων του 
ιερεως, οτε απηριθμησαν τους υιους Ισραηλ εν τη ερημω Σινα. 65Διοτι ο Κυριος ειπε περι αυτων, 
Εξαπαντος θελουσιν αποθανει εν τη ερημω. Και δεν εναπελειψε εξ αυτων ουδεις, ει μη Χαλεβ 
ο υιος του Ιεφονη και Ιησους ο υιος του Ναυη.

Chapter 27

1Και προσηλθον αι θυγατερες του Σαλπααδ, υιου του Εφερ, υιου του Γαλααδ, υιου του Μαχειρ, 
υιου του Μανασση, εκ των συγγενειων Μανασση υιου του Ιωσηφ. Και ταυτα ειναι τα ονοματα 
tων θυγατερων αυτου· Μααλα, Νουα και Αγλα και Μελχα και Περσα.

2Και εσταθησαν ενωπιον 
tου Μωυσεως και ενωπιον Ελεαζαρ του ιερεως και ενωπιον των αρχοντων και πασης της 
συναγωγης εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου, λεγουσαι,

3Ο πατηρ ημων απεθανεν εν τη 
ερημω· και αυτος δεν ητο εν τη συνοδια των συναθροισθεντων κατα του Κυριου εν τη συνοδια 
του Κορε, αλλ' απεθανε δι' ιδιαν αυτου αμαρτιαν και δεν ειχεν υιους· 4δια τι να εξαλειφθη 
το 
onομα του πατρος ημων εκ μεσου της συγγενειας αυτου, διοτι δεν εχει υιον; δοτε εις ημας 
κληρονομιαν μεταξυ των αδελφων του πατρος αυτων.

5Και εφερεν ο Μωυσης την κρισιν αυτων 
eνωπιον του Κυριου.

6Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην λεγων,

7Ορθως λαλουσιν αι θυγατερες 
tου Σαλπααδ· εξαπαντος θελεις δωσει εις αυτας κτημα εις κληρονομιαν μεταξυ των αδελφων του 
πατρος αυτων· και θελεις διαβιβασει εις αυτας την κληρονομιαν του πατρος αυτων.

8Και θελεις 
λαλησε προς τους υιους Ισραηλ λεγων, Εαν ανθρωπος τις αποθανη και δεν εχη υιον, τοτε θελε 
διαβιβασει την κληρονομιαν αυτου εις τους αδελφους αυτου.

9Και δεν εχη θυγατερα, τοτε 
θελετε δωσει την κληρονομιαν αυτου εις τους αδελφους αυτου.

10Και δεν εχη αδελφους, τοτε 
θελετε δωσει την κληρονομιαν αυτου εις τους αδελφους του πατρος αυτου.

11Εαν δε ο πατη 
αυτου δεν εχη αδελφους, τοτε θελετε δωσει την κληρονομιαν αυτου εις τον συγγενη αυτου 
τον πλησιεστερον εκ της συγγενειας αυτου, και ουτος θελει εξουσιαζει αυτην. Και τουτο θελε 
esθαι 
eις τους υιους Ισραηλ διαταγμα κρισεως, καθως προσεταξε Κυριος εις τον Μωυσην.

12Και ειπε 
Κυριος προς τον Κυριον, Λαβε μετα σου Ιησουν τον υιον του Ναυη, ανθρωπον
εἰς τὸν ὁποίον εἶναι τὸ πνεῦμα, καὶ επιθές τὴν χειρά σου ἐπὶ αὐτὸν· 19 καὶ παραστῆσον αὐτὸν ἐνωπίον Ἐλεαζάρ τοῦ ἱερέως καὶ ἐνωπίον πάσης τῆς συναγωγῆς καὶ δῶς εἰς αὐτὸν ἀδιαταγάς ἐνωπίον αὐτῶν· 20 καὶ θέλεις εἰπεῖς εἰς αὐτὸν ἀπὸ τῆς δόξης σου, διὰ νὰ ὑπακούσωσιν εἰς αὐτὸν πᾶσα ἡ συναγωγὴ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· 21 καὶ θέλεις παρασταθῆναι ἐνωπίον Ἐλεαζάρ τοῦ ἱερέως, ὡστε θέλεις ἐρωτηθῆναι περὶ αὐτοῦ κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Ὑριμ ἐνωπίον τοῦ Κυρίου· κατὰ τὸν λόγον αὐτοῦ θέλουσιν εξερχεῖσθαι καὶ κατὰ τὸν λόγον αὐτοῦ θέλουσιν εἰσερχεῖσθαι, αὐτοὺς καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ μετὰ αὐτοῦ καὶ πάσα ἡ συναγωγή τῆς συναγωγῆς· 22 καὶ εκαμεν ο Μωυσῆς, καθὼς προσέταξεν εἰς αὐτὸν ο Κύριος· καὶ ἐλαβε τὸν Ιησοῦν καὶ παρεστήσεν αὐτὸν ἐνωπίον Ἐλεαζάρ τοῦ ἱερέως, καὶ ἐνωπίον πασῆς τῆς συναγωγῆς· 23 καὶ ἐπιθῆκε τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπ' αὐτον καὶ ἐδωκεν εἰς αὐτὸν διατάγας καθὼς προσέταξε Κύριος διὰ χειρος τοῦ Μωυσεως.

Chapter 28

1 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωυσῆν λεγὼν, 2 Προσταξον τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς, Τα δωρά μου, τους ἀρτοὺς μου, τὴν θυσίαν μου γίνομεν διὰ πυρὸς εἰς οσμὴν εὐωδίας πρὸς εμέ, προσέχετε νὰ προσφέρετε εἰς εμέ εν τῷ προετοιμασθέντι καιρῷ αὐτῷ. 3 Καὶ θέλεις εἶπε πρὸς αὐτούς, Αὐτὴ εἶναι η διὰ πυρὸς γίνομεν προσφορά, τὴν οποίαν θελεῖτε προσφέρει πρὸς τὸν Κυρίον· δύο αρνία ενιαύσια αμωμα καθ' ἡμέραν, εἰς πάντατεν ολοκαυτώμα. 4 Τὸ εν τῷ αρνίῳ θέλεις προσφέρει τὸ πρωί, καὶ τὸ αλλὸ αρνίον θέλεις προσφέρει τὸ δείλιν. 5 Καὶ διὰ προσφοράν εἰς ἀλφιτῶν θέλεις προσφέρει σεμιδαλίν, τὸ δεκατὸν τοῦ ἐφα, εξυμωμένην με ἑλαιόν ἀπὸ ἑλαιῶν κοπανισμένας, τὸ τέταρτον τοῦ ἐφα. 6 Τοῦτο εἶναι πάντατεν ολοκαυτώμα, διαφορισμένον εἰς ὄρον Σινα, εἰς οσμὴν εὐωδίας, θυσία γίνομεν διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον. 7 Καὶ ἡ σπόνδη αὐτοῦ θέλει εἰσθαὶ τὸ τέταρτον τοῦ ἐφα διὰ τὸν μοσχὸν, καὶ τὸ τρίτον τοῦ ἐφα διὰ τὴν σπόνδην. 8 Καὶ τὸ αλλὸ αρνίον θέλεις προσφέρει τὸ δείλιν· κατὰ τὴν ἐξ ἀλφιτῶν προσφοράν τῆς πρωίας καὶ κατὰ τὴν σπόνδην αὐτῆς θέλεις προσφέρει αὐτὸν θυσίαν γίνομεν διὰ πυρὸς εἰς οσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον. 9 καὶ τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου θέλεις προσφέρει δύο αρνία εἰς φαγμόν, καὶ δύο δεκατα σεμιδαλέως εξυμωμένης με ἑλαιόν διὰ προσφοράν εἰς ἀλφιτῶν, καὶ τὴν σπόνδην αὐτῆς. 10 τοῦτο εἶναι τὸ ολοκαυτώμα εκαστοῦ σαββάτου εκτὸς τοῦ παντατενοῦ ολοκαυτώματος καὶ τῆς σπόνδης αὐτοῦ. 11 Καὶ εἰς τὰς νεομήνιας σας θέλετε προσφέρει τὸν Κύριον, δύο μοσχοὺς καὶ ἕνα κριόν, επτὰ αρνία εἰς φαγμόν, αμωμά· 12 καὶ δί' εκαστὸν μοσχὸν τριά δεκατα σεμιδαλέως εξυμωμένης με ἑλαιόν διὰ προσφοράν εἰς ἀλφιτῶν, καὶ διὰ τὸν ενα κριόν δύο δεκατα σεμιδαλέως εξυμωμένης με ἑλαιόν διὰ προσφοράν εἰς ἀλφιτῶν· 13 καὶ ανὰ ἐν δεκατὸν σεμιδαλέως εξυμωμένης με ἑλαιόν διὰ προσφοράν εἰς ἀλφιτῶν δί' εκαστὸν αρνίον, πρὸς τὸν Κύριον, θυσίαν γίνομεν διὰ πυρὸς εἰς οσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον. 14 Καὶ η σπόνδη αὐτῶν θέλει εἰσθαί οἶνος, τὸ ἡμῖν τοῦ ἐν διὰ τὸν μοσχὸν, καὶ καὶ τὸ τρίτον τοῦ ἐν διὰ τὸν κριόν, καὶ τὸ τεταρτὸν τοῦ ἐν διὰ τὸ αρνίον. Τοῦτο εἶναι τὸ ολοκαυτώμα εκαστοῦ μηνος, κατὰ τοὺς μήνας τοῦ ενιαυτοῦ. 15 Καὶ εἰς τραγοὺς εἰς αἰγῶν θέλει προσφέρεσθαι πρὸς τὸν Κύριον εἰς
προσφοραν περι αμαρτιας, εκτος του παντοτεινου ολοκαυτωματος και της σπονδης αυτου. 16Και την δεκατην τεταρτην ημεραν του πρωτου μηνος ειναι το πασχα του Κυριου. 17Και την δεκατην πεμπτην του μηνος τουτον ειναι εορτη· επτα ημερας θελουσι τρωγαν καθημεραν. 18Εν τη πρωτη ημερα θελει εισθαι συγκαλεσις ούτως· δεν θελετε καμνει ουδεν εργον δουλευτικον. 19Και θελετε προσφερει θυσιαν εσας· εκτος του παντοτεινου ολοκαυτωματος και της σπονδης αυτου. 20Εν την δεκατη τεταρτην νεκραν ειναι το πασχα του Κυριου. 21Εν τη δεκατη πεμπτην του μηνος τουτον ειναι εορτη· επτα ημερας θελουσι τρωγαν αζυμα. 22Και θελετε προσφερει θυσιαν εσας· εκτος του παντοτεινου ολοκαυτωματος και της σπονδης αυτου. 23Και την δεκατην τεταρτην ημεραν του πρωτου μηνος ειναι το πασχα του Κυριου. 24Και την δεκατην πεμπτην του μηνος τουτον ειναι εορτη· επτα ημερας θελουσι τρωγαν αζυμα. 25Και την δεκατην τεταρτην ημεραν του πρωτου μηνος ειναι το πασχα του Κυριου. 26Εν τη δεκατη τεταρτην ημεραν του πρωτου μηνος ειναι εορτη· επτα ημερας θελουσι τρωγαν αζυμα.
θέλουσι εισθαι εἰς εσας. 9 Ῥα τῇ ἑξιλεωσιν περὶ ἀμαρτίας προσφοράς καὶ τοῦ παντοτεινοῦ ολοκαυτωμάτος καὶ τῆς ἑξ ἀλφιτῶν προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῶν σπονδῶν αὐτῶν. 12 Καὶ τῇ δεκατη πέμπτῃ ἡμέρᾳ τοῦ ἐβδομοῦ μηνοῦ θελετε ἐκεῖ συγκαλέον άγιαν· δεν θελετε καμνει οὐδεν εργον δουλευτικόν· καὶ θελετε εορταζει εορτην εἰς τὸν Κυριον επτα ημερας. 13 Καὶ τῇ τεταρτῃ ἡμέρᾳ προσφέρει δωδεκά μοσχούς, δύο κριοὺς, δεκατεσσαρά αρνία, εκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ολοκαυτωμάτος, τῆς ἑξ ἀλφιτῶν προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ. 14 Καὶ τῇ πεμπτῃ ἡμέρᾳ θελετε εἰς αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, εκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ολοκαυτωμάτος καὶ τῆς ἑξ ἀλφιτῶν προσφορᾶς αὐτοῦ.
προσφορας αυτου και της σπονδης αυτου. 35Τη ογδοη ημερα θελετε εχει συναξιν επισημον· ουδεν
εργον δουλευτικον θελετε και νικων 36τη ογδοη ημερα θελετε εχει συναξιν επισημον· ουδεν
εργον δουλευτικον θελετε καμει· 37και θελετε προσφερει ολοκαυτωμα, ψυχαν γινομενην δια
πυρος εις οσμην ευωδιας προς τον Κυριον, ενα μοσχον, ενα κριον, επτα αρνια ενιαυσια, αμωμα·
tην εξ αλφιτων προσφοραν αυτων και τας σπονδας αυτων, δια τον μοσχον, δια την κριον και
dια τα αρνια κατα τον αριθμον αυτων, ως ειναι διατεταγμενον· 38και ενα τραγον εις προσφοραν
περι αμαρτιας, εκτος του παντοτεινου ολοκαυτωματος και της εξ αλφιτων προσφορας αυτου και
της σπονδης αυτου. 39ταυτα θελετε καμει προς τον Κυριον εις τας διωρισμενα εορτας σας, εκτος
tων ευχων σας και των αυτοπροαιρετων προσφορων σας, δια τα ολοκαυτωματα σας και δια τας
εξ αλφιτων προσφορας σας και δια τας ειρηνικας προσφορας σας. 40Και ελαλησεν ο Μωυσης προς τους υιους Ισραηλ κατα παντα οσα προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην.

Chapter 30

1Και ελαλησεν ο Μωυσης προς τους αρχοντας των φυλων των υιων Ισραηλ, λεγων, Ουτος
eιναι ο λογος τον οποιον προσεταξεν ο Κυριος· 2Οταν ανθρωπος τις καμη ευχην προς τον Κυριον
η ομοση ορκον, ωστε να δεση την ψυχην αυτου με δεσμον, δεν θελει παραβη τον λογον αυτου
θελει καμει κατα παντα οσα εξηλθον εκ του στοματος αυτου. 3Εαν δε γυνη τις καμη ευχην προς
tον Κυριον και δεση εαυτην με δεσμον εν τη οικια του πατρος αυτης εις την νεοτητα αυτης,
και ακουση ο πατηρ αυτης την ευχην αυτης και τον δεσμον αυτης δια του οποιου εδεσε την ψυχην
αυτης και σιωπηση προς αυτην ο πατηρ αυτης, τοτε πασαι αι ευχαι αυτης θελουσι μενει και πας
dεσμος, δια του οποιου εδεσε την ψυχην αυτης, θελει μενει. 4Εαν δε ο πατηρ αυτης δεν
συγκατανευση εις αυτην, καθ' ην ημεραν ακουση, πασαι αι ευχαι αυτης η οι δεσμοι αυτης, δια των
οποιων εδεσε την ψυχην αυτης δεν θελουσι μενει και ο Κυριος θελει συγχωρησει αυτην, διοτι ο
πατηρ αυτης δεν συγκατενευσεν εις αυτην. 5Εαν ομως εχουσα ανδρα ηυχηθη η επροφερε τι δια
tων χειλεων αυτης, δια του οποιου εδεσε την ψυχην αυτης, και ηκουσεν ο ανηρ αυτης και
εσιωπησε προς αυτην καθ' ην ημεραν ηκουση, τοτε αι ευχαι αυτης θελουσι μενει και οι δεσμοι
αυτης, δια των οποιων εδεσε την ψυχην αυτης, θελουσι μενει. 6Εαν ομως ο ανηρ αυτης δεν
συγκατανευσεν εις αυτην, καθ' ην ημεραν ηκουση, πασαι αι ευχαι αυτης η οι δεσμοι αυτης, δια των
οποιων εδεσε την ψυχην αυτης, δεν θελουσι μενει και ο, τι επροφερε δια των χειλεων αυτης, δια του
οποιου εδεσε την ψυχην αυτης· ο ανηρ αυτης ηκυρωσεν αυτα και ο Κυριος θελει συγχωρησει αυτην.
και ο Κυριος θελει συγχωρησει αυτην. 9Πασα ομως ευχη χηρας η γυναικος αποβεβλημενης, δια
tης οποιας εδεσε την ψυχην αυτης, θελει μενει επ' αυτην. 10Και εαν ηκυρωσεν εν τη οικια του ανδρος
αυτης η εδεσε την ψυχην αυτης με δεσμον ορκον, 11και ηκουσεν ο ανηρ αυτης και εσιωπησε προς αυτην, καθ' ην ημεραν ηκουσε, τοτε αι ευχαι αυτης θελουσι μενει και οι δεσμοι
αυτης, δια των οποιων εδεσε την ψυχην αυτης, θελουσι μενει. 12Εαν ομως ο ανηρ αυτης ηκυρωσεν αυτα
ρητως, και ηκουσεν ο ανηρ αυτης και εσιωπησε προς αυτην και δεν ηναντιωθη εις αυτην, τοτε πασαι αι ευχαι αυτης θελουσι μενει και παντες οι δεσμοι, δια των οποιων εδεσε την ψυχην αυτης, θελουσι μενει. 13Πασαι ευχαι και παντα ορκον υποχρεοντα εις κακουχιαν ψυχης ο
ανηρ αυτης δυναται να επικυρωση η ο ανηρ αυτης δυναται να ακυρωση· 14εαν ομως ο ανηρ αυτης σιωπηση διολου προς αυτην απο ημερας εις ημεραν, τοτε επικυρωνει πασας τας ευχας αυτης η παντας τους δεσμους αυτης, οιτινες ειναι επ' αυτην' αυτος επεκυρωσεν αυτα, διοτι εσιωπησε προς αυτην, καθ' ην ημεραν ηκουσεν. 15Εαν ομως ηκυρωσην αυτα ρητως αφου ηκουσε, τοτε θελει βαστασει την αμαρτιαν αυτης. 16Ταυτα ειναι τα διαταγματα, τα οποια προσεταξε Κυριος εις τον Μωυσην, μεταξυ ανδρος και γυναικος αυτου και μεταξυ πατρος και θυγατρος αυτου εν τη νεοτητι αυτης εν τη οικια του πατρος αυτης.

Chapter 31

1Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην λεγων, 2Καμε την εκδικησιν των υιων Ισραηλ κατα των Μαδιανιτων' επειτα θελεις προστεθη εις τον λαον σου. 3Και ελαλησεν ο Μωυσης προς τον λαον, λεγων, Ας οπλισθωσιν απο σας ανδρες εις πολεμον και ας υπαγωσιν εναντιον του Μαδιαμ· 4ανα χιλιους απο πασης φυλης, εκ πασων των φυλων του Ισραηλ, θελετε αποστειλει εις τον πολεμον. 5Και εξηριθμηθησαν εκ των χιλιαδων του Ισραηλ χιλιοι απο πασης φυλης, δωδεκα χιλιαδες ωπλισμενοι εις πολεμον. 6Και απεστειλεν αυτους ο Μωυσης εις τον πολεμον, χιλιους απο πασης φυλης, αυτους και Φινεες τον υιον του Ελεαζαρ του ιερεως, εις τον πολεμον, μετα των σκευων των αγιων και μετα των σαλπιγγων του αλαλαγμου εις τας χειρας αυτου. 7Και επολεμησαν εναντιον του Μαδιαμ, καθως προσεταξε Κυριος εις τον Μωυσην, και εθανατωσαν παν αρσενικον. 8Και εκτος των θανατωθεντων και τους βασιλεις του Μαδιαμ εθανατωσαν, τον Ευι και τον Ρεκεμ και τον Σουρ και τον Ουρ και τον Ρεβα, πεντε βασιλεις του Μαδιαμ· και τον Βαλααμ υιον του Βεωρ εθανατωσαν εν μαχαιρα. 9Και ηχμαλωτισαν οι υιοι Ισραηλ τας γυναικας του Μαδιαμ και τα παιδια αυτων, και παντα τα κτηνη αυτων και παντα τα ποιμνια αυτων και παντα τα ελεηλατησαν. 10Και πασας τας πολεις αυτων κατα τας κατοικιας αυτων, και παντας τους πυργους αυτων, κατεκαυσαν εν πυρι. 11Και ελαβον παντα τα λαφυρα και πασαν την λεηλασιαν απο ανθρωπου εως κτηνους. 12Και εφεραν προς τον Μωυσην και προς Ελεαζαρ τον ιερεα και προς την συναγωγην των υιων Ισραηλ τους αιχμαλωτους, και τα λαφυρα και την λεηλασιαν, εις το στρατοπεδον, εις τας πεδιαδας του Μωαβ, τας παρα τον Ιορδανην, κατεναντι της Ιεριχω. 13Και εξηλθον ο Μωυσης και Ελεαζαρ ο ιερευς και παντες οι αρχοντες της συναγωγης εις συναντησιν αυτων εξω του στρατοπεδου. 14Και εθυμωθη ο Μωυσης εναντιον των αρχηγων του στρατευματος, των χιλιαρχων και των εκατονταρχων, των ελθοντων απο της παραταξεως του πολεμου· 15και ειπε προς αυτους ο Μωυσης, Ζωσας αφησατε πασας τας γυναικας· 16ιδου, αυται εγειναν αιτια εις τους υιους Ισραηλ, κατα την συμβουλην του Μωαβ, κατα την συμβουλην της Ιεριχω. 17και εξηλθον ο Μωυσης και Ελεαζαρ ο ιερεας και παντες οι αρχηγαις της συναγωγης, και της λεηλασιας, και της λεηλασιας, εις το στρατοπεδον, εις τας πεδιαδας του Μωαβ, τας παρα τον Ιορδανην, κατεναντι της Ιεριχω.

210
του στρατοπεδοῦ ἐπτὰ ημέρας· οὐσὶς ἐθανάτωσεν ἀνθρώπον, καὶ οὐσὶς ἐγγίσει πεφονευμένον, καθαρισθῆτε σεῖς καὶ οἱ αἰχμαλωτοὶ σας τὴν τρίτην ημέραν καὶ τὴν εβδομήν ημέραν. 20 καὶ καθαριστε τα παντα τα ἀνθρώπου καὶ τα παντα τα δερματινα καὶ παντα τα εἰργασμένα εκ τριχων αἰγος καὶ παντα τα ξυλινα σκευη. 21 Και εἰπεν Ἐλεαζαρ ο ιερευς προς τους πολεμιστας τους ερχομενους εις τον πολεμον, Τουτο ειναι το προσταγμα του νομου, τον οποιον προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην. 22 πλην το χρυσιον και το αργυριον, τον χαλκον, τον σιδηρον, τον κασσιτερον και τον μολυβδον, 23 παν ο, τι δυναται να εμβη εις το πυρ, θελετε περασει δια του πυρος και θελει εισθαι καθαρον· πρεπει ομως να καθαρισθη και δια του υδατος του καθαρισμου· 24 και θελετε πλυνει τα ιματια σας την εβδομην ημεραν και θελετε εισθαι καθαροι· και μετα ταυτα θελετε εισελθει εις το στρατοπεδον. 25 Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην λεγων, 26 Λαβε τον αριθμον των λαφυρων της αιχμαλωσιας, απο ανθρωπου εως κτηνους, συ και Ελεαζαρ ο ιερευς και οι αρχηγοι των πατριων της συναγωγης· 27 και διαιρεσον τα λαφυρα εις δυο μεταξυ των πολεμιστων εξελθοντων εις τον πολεμον και πασης της συναγωγης· 28 και αφαιρεσον δια τον Κυριον αποδομα εκ των ανδρων, των πολεμιστων, των εξελθοντων εις τον πολεμον, ανα εν εκ πεντακοσιων, απο ανθρωπων και απο βοων και απο ονων και απο προβατων· 29 και απο του ημισεως αυτων θελετε λαβει και δωσει εις Ελεαζαρ τον ιερεα προσφοραν του Κυριου· 30 και απο του ημισεως μεριδιον των υιων Ισραηλ θελεις λαβει εν μεριδιον απο πεντηκοντα, απο ανθρωπων, απο βοων, απο ονων και απο προβατων, απο παντος κτηνους, και θελεις δωσει αυτα εις τους Λευιτας, τους φυλαττοντας τας φυλακας της σκηνης του Κυριου. 31 Και εκαμεν ο Μωυσης και Ελεαζαρ ο ιερευς καθως προσεταξε Κυριος εις τον Μωυσην. 32 Και τα λαφυρα τα εναπολειφθεντα εκ της λεηλασιας, την οποιαν εκαμον οι ανδρες οι πολεμισται, ησαν προβατα εξακοσια, εβδομηκοντα πεντε χιλιαδες, 33 και βοες εβδομηκοντα δυο χιλιαδες, 34 και ονοι χιλιαδες εξηκοντα μια, 35 και ψυχαι ανθρωπων, απο των γυναικων αιτινες δεν εγνωρισαν κοιτην ανδρος, πασαι αι ψυχαι, τριακοντα δυο χιλιαδες.
τον Μωυσην, Οι δουλοι σου ελαβον τον αριθμον των ανδρων των πολεμιστων των υπο την επιστασιαν ημων, και δεν λειπει εξ ημων ουδε εις 50 και εφεραμε τα δωρα του Κυριου, εκαστος ο, τι ευρηκε, αλυσους και βραχιολια, δακτυλιδια, ενωτια και περιδεραια, δια να γεινη εξιλεωσις υπερ των ψυχων ημων ενωπιον του Κυριου. 51 Και ελαβεν ο Μωυσης και Ελεαζαρ ο ιερευς το χρυσιον παρ' αυτων εις μνημοσυνον των υιων Ισραηλ ενωπιον του Κυριου.

Chapter 32

1 Οι υιοι Ρουβην και οι υιοι Γαδ ειχον πληθος κτηνων πολυ σφοδρα· και οτε ειδον την γην Ιαζηρ και την γην Γαλααδ, οτι, ιδου, ο τοπος ητο τοπος δια κτηνη,

2 οι υιοι Γαδ και οι υιοι Ρουβην ελθοντες ειπον προς τον Μωυσην και προς Ελεαζαρ τον ιερεα και προς τους αρχοντας της συναγωγης, λεγοντες,

3 Η Αταρωθ και Δαιβων και Ιαζηρ και Νιμρ και Εσεβων και Ελεαλη και Σεβαμ και Νεβω και Βαιων,

4 η γη την οποιαν επαταξεν ο Κυριος εμπροσθεν της συναγωγης του Ισραηλ, ειναι γη κτηνοτροφος και οι δουλοι σου εχουσι κτηνη·

5 δια τουτο, ειπον, εαν ευρηκαμεν χαριν εμπροσθεν σου, ας δοθη η γη αυτη εις τους δουλους σου δια ιδιοκτησιαν· μη διαβιβασης ημας τον Ιορδανην.

6 Και ειπεν ο Μωυσης προς τους υιους Γαδ και προς τους υιους Ρουβην, Οι αδελφοι σας θελουσιν υπαγει εις πολεμον και σεις θελετε μεινει εδω;

7 και δια τι δειλιαζετε την καρδιαν των υιων Ισραηλ, δια να μη εισελθωσιν εις την γην, την οποιαν ο Κυριος εδωκεν εις αυτους;

8 οι αδελφοι σας θελουσιν υπαγει εις πολεμον και σεις θελετε μεινει εδω; 7 και δια τι δειλιαζετε την καρδιαν των υιων Ισραηλ, δια να μη εισελθωσιν εις την γην· δια τουτο, ειπον, εαν ευρηκαμεν χαριν εμπροσθεν σου, ας δοθη η γη αυτη εις τους δουλους σου δια ιδιοκτησιαν· μη διαβιβασης ημας τον Ιορδανην. 6 και ειπεν ο Μωυσης προς τους υιους Γαδ και προς τους υιους Ρουβην, Οι αδελφοι σας θελουσιν υπαγει εις πολεμον και σεις θελετε μεινει εδω; 7 και δια τι δειλιαζετε την καρδιαν των υιων Ισραηλ, δια να μη εισελθωσιν εις την γην·

9 οι αδελφοι σας θελουσιν υπαγει εις πολεμον και σεις θελετε μεινει εδω; 7 και δια τι δειλιαζετε την καρδιαν των υιων Ισραηλ, δια να μη εισελθωσιν εις την γην·

10 και εξηφθη η οργη του Κυριου εν τη ημερα εκεινη, και ωμοσε λεγων, 11 Δεν θελουσιν ιδει οι ανδρες οι αναβαντες εξ Αιγυπτου, απο εικοσι ετων και επανω, την γην την οποιαν ωμοσα προς τον Αβρααμ, προς τον Ισαακ και προς τον Ιακωβ· διοτι δεν με ηκολουθησαν εντελως· 12 εκτος Χαλεβ υιου Ιεφοννη του Κενεζιτου και Ιησου υιου του Ναυη· διοτι ηκολουθησαν εντελως τον Κυριον. 13 Και εξηφθη η οργη του Κυριου κατα του Ισραηλ, και εκαμεν αυτους να περιπλανωνται εις την ερημον τεσσαρακοντα ετη, εωσου εξωλοθρευθη πασα η γενεα, ητις ειχε πραξει το κακον ενωπιον του Κυριου. 14 Και ειδους γενεα αμαρτωλων να εξαψητε περισσοτερον την φλογα της οργης του Κυριου· και εκαμεν αυτους να περιπλανωνται εις την ερημον τεσσαρακοντα ετη, εωσου εξωλοθρευθη πασα η γενεα, ητις ειχε πραξει το κακον ενωπιον του Κυριου. 15 Και ειδους γενεα αμαρτωλων να εξαψητε περισσοτερον την φλογα της οργης του Κυριου· και εκαμεν αυτους να περιπλανωνται εις την ερημον τεσσαρακοντα ετη, εωσου εξωλοθρευθη πασα η γενεα.
εμπροσθεν των υιων Ισραηλ, εωςου φερωμεν αυτους εις τον τοπον αυτων· τα δε παιδια ημων
θελουσι κατοικει εις τετειχισμενας πολεις, δια τους κατοικους του τοπου· 18 δεν θελομεν επιστρεψει
eις τας οικιας ημων, εωςου οι υιοι Ισραηλ κληρονομησωσιν εκαστος την κληρονομιαν αυτου·
διοτι ημεις δεν θελομεν να κληρονομησωμεν μετ’ αυτων περαν του Ιορδανου και επεκεινα·
dιοτι τη κληρονομια ημων επεσεν εις ημας εντευθεν του Ιορδανου προς ανατολας. 20 και ειπε
προς αυτους ο Μωυσης, Εαν καμητε κατα τον λογον τουτον, εαν προχωρητε ωπλισμενοι εμπροσθεν
tου Κυριου εις πολεμον, 21 και διαβη παντες, ωπλισμενοι τον Ιορδανην εμπροσθεν του Κυριου,
eωςου εκδιωξη τους εχθρους αυτου απ’ εμπροσθεν αυτου, 22 και υποταχθη η γη εμπροσθεν του
Κυριου· τοτε μετα ταυτα θελετε επιστρεψει και θελετε εισθαι αθωοι ενωπιον του Κυριου και
ενωπιον του Ισραηλ, και θελετε εχει την γην ταυτην ιδιοκτησιαν ενωπιον του Κυριου· 23 εαν
ομως δεν καμητε ουτως, ιδου, θελετε αμαρτησει ενωπιον του Κυριου· και θελει σας ευρη η αμαρτια
σας· 24 οικοδομησατε πολεις δια τα παιδια σας και μανδρας δια τα προβατα τουτο που εξηλθεν
eκ του στοματος σας. 25 Και ειπον οι υιοι Γαδ και οι υιοι Ρουβην προς τον Μωυσην, λεγοντες, Οι
dουλοι σου θελουσι καμει καθως ο κυριος μου προσταζει·
tα παιδια ημων, αι γυναικες ημων, τα ποιμνια ημων θελουσι μενει εις τας πολεις του Γαλααδ·
οι δουλοι σου ομως θελουσι διαβη παντες ωπλισμενοι, παρατεταγμενοι ενωπιον του Κυριου εις μαχην,
cαθως λεγει ο κυριος μου. 28 Τοτε ο Μωυσης εδωκε προσταγην περι αυτων εις Ελεαζαρ τον ιερεα και εις τον Ιησουν υιον του Ναυη και εις τους
αρχηγους των πατριων των υιων Ισραηλ· 29 και ειπε προς αυτους ο Μωυσης, Εαν οι
υιοι Γαδ και οι υιοι διαβωσι με σας τον Ιορδανην, παντες ωπλισμενοι εις μαχην, και κατακυριευθη η
gη εμπροσθεν σας, τοτε θελετε δωσει εις αυτους την γην Γαλααδ εις ιδιοκτησιαν·
eαν ομως δεν θελουσι να διαβωσιν ωπλισμενοι με σας, τοτε θελουσι λαβει κληρονομιαν μεταξυ сας εν τη γη
Χανααν. 30 Και απεκριθησαν οι υιοι Γαδ και οι υιοι Ρουβην λεγοντες, Ως ειπεν ο Κυριος εις τους
dουλους σου, ουτω θελομεν καμει· 31 ημεις θελομεν διαβη ωπλισμενοι εμπροσθεν του Κυριου εις την
gην Χανααν, δια να εχωμεν την ιδιοκτησιαν της κληρονομιας ημων εντευθεν του Ιορδανου. 33 Και εδωκε
οι Μαχειρ υιου του Μανασση υπηγαν εις την Γαλααδ και εκυριευσαν αυτην, εκδιωξαντες τον Αμορραιον τον εν αυτη.
34 Και εδωκεν ο Μωυσης, εις τους υιους Γαδ και εις τους υιους Ρουβην και εις το ημισυ της φυλης Μανασση υιου του Ιωσηφ, το βασιλειον
tου Σηων βασιλεως των Αμορραιων και το βασιλειον του Ωγ βασιλεως της Βασαν, την γην μετα
των πολεων αυτης εν τοις οριοις, τας πολεις της γης κυκλω. 35 Και οι υιοι Γαδ ωκοδομησαν την
Δαιβων και την Αταρωθ και την Αροηρ και την Ατρωθ-σοφαν και την Ιαζηρ και την Ιογβεα και την Βαιθ-νιμρα και την Βαιθ-αραν, πολεις οχυρας, και μανδρας προβατων. 37 Και οι
υιοι Μαχειρ υπηγε και εκυριευσε τας μικρας πολεις αυτης· και ωνομασεν αυτας Αβωθ-ιαειρ. 39 Και οi
Νοβα
υπηγε και εκυριεύσε την Καιναθ και τα χωρια αυτης· και ωνομασεν αυτην Νοβα, απο του ονοματος αυτου.

Chapter 33

1 Αυται ειναι αι οδοιποριαι των υιων Ισραηλ, των εξελθοντων εκ της γης Αιγυπτου κατα τα στρατευματα αυτων δια χειρος του Μωυσεως και του Ααρων. 2 Και εγραψεν ο Μωυσης τας εξοδους αυτων κατα τας οδοιποριας αυτων, δια προσταγης του Κυριου· και αυται ειναι αι οδοιποριαι αυτων κατα τας εξοδους αυτων. 3 Και εσηκωθησαν απο Ραμεσση τον πρωτον μηνα, τη δεκατη πεμπτη ημερα του πρωτου μηνος· τη επαυριον του πασχα εξηλθον οι υιοι Ισραηλ εν χειρι υψηλη ενωπιον παντων των Αιγυπτιων· 4 ενω οι Αιγυπτιοι εθαπτον εκεινους, τους οποιους ο Κυριος επαταξε μεταξυ αυτων, παν πρωτοτοκον· και εις τους θεους αυτων εκαμεν ο Κυριος εκδικησιν. 5 Και σηκωθεντες οι υιοι Ισραηλ απο Ραμεσση, εστρατοπεδευσαν εν Σοκχωθ. 6 Και σηκωθεντες απο Σοκχωθ, εστρατοπεδευσαν εν Εθαμ, ητις ειναι εν τω ακρω της ερημου. 7 Και σηκωθεντες απο Εθαμ, εστρεψαν προς Πι-αιρωθ, ητις ειναι κατεναντι Βεελ-σεφων· και εστρατοπεδευσαν κατεναντι της Μιγδωλ. 8 Και σηκωθεντες απο της Αιρωθ, διεβησαν δια της θαλασσης εις την ερημον· και ωδοιπορησαν οδον τριων ημερων δια της ερημου Εθαμ και εστρατοπεδευσαν εκει. 9 Και σηκωθεντες απο Μερρα, ηλθον εις Αιλειμ· και ησαν εν Αιλειμ δωδεκα πηγαι υδατων και εβδομηκον δενδρα φοινικων· και εστρατοπεδευσαν εκει. 10 Και σηκωθεντες απο Αιλειμ, εστρατοπεδευσαν παρα την Ερυθραν θαλασσαν. 11 Και σηκωθεντες απο της Ερυθρας θαλασσης, εστρατοπεδευσαν εν τη ερημω Σιν. 12 Και σηκωθεντες απο της ερημου Σιν, εστρατοπεδευσαν εν Δοφκα. 13 Και σηκωθεντες απο Δοφκα, εστρατοπεδευσαν εν Αιλους. 14 Και σηκωθεντες απο Αιλους, εστρατοπεδευσαν εν Ραφιδειν, οπου δεν ητο υδωρ δια να πιη ο λαος. 15 Και σηκωθεντες απο Ραφιδειν, εστρατοπεδευσαν εν τη ερημω Σινα. 16 Και σηκωθεντες απο της ερημου Σινα, εστρατοπεδευσαν εν Κιβρωθ-αττααβα. 17 Και σηκωθεντες απο Κιβρωθ-αττααβα, εστρατοπεδευσαν εν Ασηρωθ. 18 Και σηκωθεντες απο Ασηρωθ, εστρατοπεδευσαν εν Ριθμα. 19 Και σηκωθεντες απο Ριθμα, εστρατοπεδευσαν εν Ριμων-φαρες. 20 Και σηκωθεντες απο Ριμων-φαρες, εστρατοπεδευσαν εν Λιβνα. 21 Και σηκωθεντες απο Λιβνα, εστρατοπεδευσαν εν Ρισσα. 22 Και σηκωθεντες απο Ρισσα, εστρατοπεδευσαν εν Κεελαθα. 23 Και σηκωθεντες απο Κεελαθα, εστρατοπεδευσαν εν Οσοθα. 24 Και σηκωθεντες απο του ορους Σαφερ, εστρατοπεδευσαν εν Χαραδα. 25 Και σηκωθεντες απο Χαραδα, εστρατοπεδευσαν εν Μακηλωθ. 26 Και σηκωθεντες απο Μακηλωθ, εστρατοπεδευσαν εν Ταχαθ. 27 Και σηκωθεντες απο Ταχαθ, εστρατοπεδευσαν εν Θαρα. 28 Και σηκωθεντες απο Θαρα, εστρατοπεδευσαν εν Μιθκα. 29 Και σηκωθεντες απο Μιθκα, εστρατοπεδευσαν εν Ασεμωνα. 30 Και σηκωθεντες απο Ασεμωνα, εστρατοπεδευσαν εν Μοσηρωθ. 31 Και σηκωθεντες απο Μοσηρωθ, εστρατοπεδευσαν εν Βενε-ιακαν. 32 Και σηκωθεντες απο Βενε-ιακαν, εστρατοπεδευσαν εν τω ορει Γαδγαδ. 33 Και σηκωθεντες απο του ορους Γαδγαδ, εστρατοπεδευσαν εν Ιοτβαθα. 34 Και σηκωθεντες
απὸ Ἰσραήλ, ἐστρατοπεδεύσαν εἰς Ἑβρωνα. 35 Καὶ σηκώθησαν ἀπὸ Ἑβρωνα, ἐστρατοπεδεύσαν εἰς Ἑσιων-γαβερ. 36 Καὶ σηκώθησαν ἀπὸ Ἑσιων-γαβερ, ἐστρατοπεδεύσαν εἰς τὸ ορέω Ὡρ, κατὰ τὸ ακρὸν τῆς γῆς Ἑδωμ. 37 Καὶ ανεβή Ἀαρών ὁ ἱερέως, διὰ προστάγματος τοῦ Κυρίου, εἰς τὸ ορός Ὡρ καὶ ἀπέθανεν εἰκεῖ, τὸ τεσσαράκοστον ετος τῆς ἐξοδοῦ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου, τοῦ πεμπτον μηνα· τὴν πρῶτην τοῦ μηνος. 38 Καὶ οἱ Αραβῶν ὁ ἱερέως ἐκεῖνος, εἰς τὸ ορός τῆς Καδής, σηκώθησαν. 39 Καὶ σηκώθησαν ἀπὸ τῆς Καδής, ἐστρατοπεδεύσαν εἰς τὸ ορὸς Ωρ, κατὰ τὸ ακρὸν τῆς γῆς Εδωμ. 40 Καὶ ανεβη Ἀαρών ὁ ἱερέως, διὰ προστάγματος τοῦ Κυρίου, εἰς τὸ ορὸς Ωρ καὶ ἀπεθανεν εἰκεῖ, τὸ τεσσαράκοστον ετος τῆς ἐξοδοῦ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ εἰς τὴν εἰρήνην τοῦ Ωρ. 41 Καὶ ηκουσεν ὁ Χαναναίος, βασιλεὺς τῆς Αραδ, ὁ οἰκοδόμος τῆς γῆς Χανααν, τῆς εἰρήνης τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. 42 Καὶ σηκώθησαν ἀπὸ τοῦ οροῦ Ωρ, ἐστρατοπεδεύσαν εἰς τὸ Σαλμῶνα. 43 Καὶ σηκώθησαν ἀπὸ τοῦ οροῦ Σαλμῶνα, ἐστρατοπεδεύσαν εἰς τὸ τον Φυνων. 44 Καὶ σηκώθησαν ἀπὸ τοῦ οροῦ Φυνων, ἐστρατοπεδεύσαν εἰς τὸ ορὸς Ωβωθοῦ. 45 Καὶ σηκώθησαν ἀπὸ τοῦ οροῦ Ωβωθοῦ, ἐστρατοπεδεύσαν εἰς τὸν Ἰειμ. 46 Καὶ σηκώθησαν ἀπὸ τοῦ οροῦ Δαυδωνα, ἐστρατοπεδεύσαν εἰς δαβίδων. 47 Καὶ σηκώθησαν ἀπὸ δαβίδων, ἐστρατοπεδεύσαν εἰς τὴν ἀβαρίμ, κατὰ τὰ ορια τῆς Μωαβ. 48 Καὶ σηκώθησαν ἀπὸ τῶν ορῶν Αβαρίμ, ἐστρατοπεδεύσαν εἰς τὰς πεδιαδὰς τοῦ Μωαβ εἰς τὴν Ἰεριχών. 49 Καὶ σηκώθησαν ἀπὸ τὰς πεδιαδὰς τῆς Μωαβ εἰς τὰς πεδιαδὰς τοῦ Ιορδανην εἰς τὴν Ἰεριχών. 50 Καὶ εἶπεν Κυρίος πρὸς τὸν Μωυσῆν τῇ Ἰεριχών, λεγὼν, 51 Ἑλλαστείς τοις υἱοῖς Ἰσραήλ, ἐπὶ τὴν γην Χανααν, τὴν γην τὴν εἰσέλθητεν, καὶ ἔθετεν αὐτοῖς ἐν τῷ πρὸς τὸν Μωυσῆν, λεγών, 52 Οταν εἰσελθῆτε εἰς τὴν γην Χανααν, την γην την ν重重 αυτον, την γην εκεινην ητις αὐτον, την γην την ἐκεινην· 53 Ὁ Προστατεύων τοὺς Βαλαϊς την γην υἱοῖς Ἰσραήλ, εἰς τὴν γην Χανααν· 54 καὶ τὴν εἰς τὴν γην την ν重中 αυτον, την γην την ν重中 αυτον, την γην την ν重中 αυτον· 55 εἰς τὴν γην την ν重中 αυτον, την γην την ν重中 αυτον, την γην την ν重中 αυτον· 56 εἰς τὴν γην την ν重中 αυτον, την γην την ν重中 αυτον, την γην την ν重中 αυτον·...
εως Καδής-βαρνη, και θελει εκβαινει εις Ασαρ-αδδαρ, και θελει διαβαινει εως Ασμων. 5και θελει στρεφεσθαι το οριον απο Ασμων εως του χειμαρρου της Αιγυπτου, και θελει καταντησει εις την θαλασσαν. 6Δυτικον δε οριον θελετε εχει την θαλασσαν την μεγαλην· αυτη θελει εισθαι το δυτικον οριον σας. 7Και ταυτα θελουσιν εισθαί τα αρκτικα ορια σας· απο της μεγαλης θαλασσης θελει καταντησει εις την θαλασσαν. 8Ως Καδης-βαρνη, και θελει εκβαινει εις Ασαρ-αδδαρ, και θελει διαβαινει εως Ασμων· 9και θελει προχωρει το οριον εις Σεδαδ· 10και θελει προχωρει το οριον εις Ζιφρων, και θελει καταντησει εις Ασαρ-εναν· τουτο θελει εισθαι το αρκτικον οριον σας. 11και θελετε θεσει τα ανατολικα ορια σας απο Ασαρ-εναν εως Σεπφαμ· 12και θελει καταβαινει το οριον απο Σεπφαμ εως Ριβλα, προς ανατολας του Αειν· και θελει καταβαινει το οριον και θελει φθανει εις το πλαγιον της θαλασσης Χιννερωθ προς ανατολας· 13και θελει καταβαινει το οριον προς τον Ιορδανην και θελει καταντησει εις την αλμυραν θαλασσαν. Αυτη ειναι η γη σας κατα τα ορια αυτης κυκλω. 14Και προσεταξεν ο Μωυσης τους υιους Ισραηλ λεγων, Αυτη ειναι η γη, την οποιαν θελετε κληρονομησει δια κληρων, την οποιαν ο Κυριος προσεταξε να δοθη εις τας εννεα φυλας και εις το ημισυ της φυλης. 15Διοτι η φυλη των υιων Ρουβην κατα τον οικον των πατερων αυτων και η φυλη των υιων Γαδ κατα τον οικον των πατερων αυτων, ελαβον την κληρονομιαν αυτων· και το ημισυ της φυλης του Μανασση ελαβε την κληρονομιαν αυτου. 16Αι δυο φυλαι και το ημισυ της φυλης ελαβον την κληρονομιαν αυτων εντευθεν του Ιορδανου κατεναντι της Ιεριχω, προς ανατολας. 17Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων, 18Ταυτα ειναι τα ονοματα των ανδρων, οιτινες θελουσι κληροδοτησει εις εσας την γην· Ελεαζαρ ο ιερευς και Ιησους ο υιος του Ναυη· 19και θελετε λαβει ανα ενα αρχον αφ' εκαστης φυλης, δια να κληροδοτησωσι την γην· 20και ταυτα ειναι τα ονοματα των ανδρων· 21Εκ της φυλης Ιουδα, Χαλεβ ο υιος του Ιεφοννη· 22και εκ της φυλης των υιων Δαν, ο αρχων Βουκκι ο υιος του Ιογλι· 23και εκ της φυλης των υιων Δαν, ο αρχων Βουκκι ο υιος του Ιογλι· 24και εκ της φυλης των υιων Συμεων, Σαμουηλ ο υιος του Αμμιουδ· 25και εκ της φυλης των υιων Συμεων, Σαμουηλ ο υιος του Αμμιουδ· 26και εκ της φυλης Βενιαμιν, Ελιδαδ ο υιος του Αμμιουδ· 27και εκ της φυλης των υιων Νεφθαλι, ο αρχων Φεδαηλ ο υιος του Αμμιουδ· 28Ουτοι ειναι, τους οποιους προσεταξεν ο Κυριος να κληροδοτησωσιν εις τους υιους Ισραηλ εν τη γη Χανααν.
υπαρχοντα αυτων και δια παντα τα ζωα αυτων. 4 Και τα περιχωρα των πολεων, τα οποια θελετε δωσει εις τους Λευιτας, θελουσιν εισελθαι, απο του τειχους της πολεως και εξω, χιλιαι πηχαι κυκλω.

5 Και θελετε διορισει απο του εξω της πολεως προς το ανατολικον μερος δυο χιλιαι πηχαι κυκλω, και απο των εχοντων ολιγων απο των εχοντων πολλων θελετε δωσει εις τους Λευιτας, εκ των πολεων πιστα άρχους δια καταφυγιον, και η πολις θελει εισθαι εις τω μεσω. Ταυτα θελουσιν εισελθαι αυτους τα περιχωρα των πολεων. 6 Και εκ των πολεων, τα οποια θελετε δωσει εις τους Λευιτας, εξ πολεων θελουσιν εισελθαι δια καταφυγιον, τα οποια θελετε προσθεσει τεσσαρακοντα δυο πολεις.

7 Πασαι αι πολεις, τας οποιας θελετε δωσει εις τους Λευιτας, εξ πολεων θελουσιν εισθαι δια καταφυγιον, τας οποιας θελετε διορισει δια να φευγη εκει ο φονευς· και εις ταυτας θελετε προσθεσει τεσσαρακοντα δυο πολεις.

8 Πασαι αι πολεις, τας οποιας θελετε δωσει εις τους Λευιτας, θελουσιν εισθαι τεσσαρακοντα οκτω πολεις· ταυτας θελετε δωσει μετα των περιχωρων αυτων.

9 Και εκ των πολεων, τας οποιας θελετε δωσει, θελουσιν εισθαι εκ της ιδιοκτησιας των υιων Ισραηλ· απο των εχοντων πολλων θελετε δωσει πολλων, και απο των εχοντων ολιγων θελετε δωσει ολιγων· εκαστος κατα την κληρονομιαν, την οποιαν εκληρονομησε, θελει δωσει εις τους Λευιτας εις αυτους τα περιχωρα των πολεων.

10 Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην λεγων, "Λαλησον προς τους υιους Ισραηλ και ειπε προς αυτους, Οταν διαβητε τον Ιορδανην προς την γην Χανααν,

11 τοτε θελετε διορισει εις εαυτους πολεις, δια να ηναι εις εσας πολεις καταφυγιου, ωστε να φευγη εκει ο φονευς, οστις εφονευσεν ανθρωπον ακουσιως.

12 Και θελουσιν εισθαι εις εσας πολεις δια καταφυγιον απο του εκδικουντος το αιμα· δια να μη αποθανη ο φονευς, εκ των πολεων αυτων εις εσας πολεις καταφυγιου, εις εσας πολεις καταφυγιου θελουσιν εισθαι.

13 Τας τρεις πολεις θελετε δωσει εντευθεν του Ιορδανου, και τας τρεις πολεις θελετε δωσει εν τη γη Χανααν· πολεις καταφυγιου θελουσιν εισθαι.

14 Αυται αι εξ πολεων θελουσιν εισθαι καταφυγιον δια τους υιους Ισραηλ και δια τον ξενον και δια τον παροικουντα μεταξυ αυτων· ωστε οστις φονευση ανθρωπον ακουσιως να φευγη εκει.

15 Και εαν παταξη αυτον με οργανον σιδηρουν, ωστε να αποθανη, ειναι φονευς· ο φονευς εξαπαντος θελει θανατωθη· εαν δε δι' εχθραν ωθηση αυτον και αποθανη, η εχθρικως παταξη αυτον με την χειρα αυτου και αποθανη, ο παταξας εξαπαντος θελει θανατωθη· ειναι φονευς· ο εκδικητης του αιματος θελει θανατονει τον φονεα, οταν απαντηση αυτον.

16 Εαν ομως ωθηση αυτον εξαιφνης χωρις εχθρας η ριψη τι επ' αυτον χωρις να παραμονευση αυτον, η λιθον τινα χωρις να ιδη αυτον, εκ του οποιου δυναται να αποθανη, και ριψη επ' αυτον χωρις να παραμονευση αυτον, και δεν ητο εχθρος αυτου οδηγησε τον φονεα εκ του οποιου ο αιματος εξαπαντος θελει θανατωθη.
της πόλεως του καταφυγίου αυτού, εις την οποίαν εφυγε, 27 καὶ ο έκδικητής του αιμάτου ευρή
αυτὸν εξὼ των οριών της πόλεως του καταφυγίου αυτού καὶ ο έκδικητής του αιμάτος βανατώσε
τὸν φόνεα, δὲν θελεί εισθαί ενοχός αιμάτου. 28 διότι επέρεπε να μενῃ εν τῇ πολεί του καταφυγίου
αυτοῦ μεχρὶ τοῦ βανατοῦ του μεγαλοῦ ιερεῶς· μετά δὲ τὸν βανατόν τοῦ μεγαλοῦ ιερεῶς, ο φόνεας
θελεί επιστρέφει εἰς την γην της ιδιοκτησίας αυτού. 29 Καὶ ταῦτα θελοῦσιν εἰσίθαι εἰς διαταγmátα
κρίσεως πρὸς εσας, εἰς πᾶσας τὰς γενεὰς σας καὶ πᾶσας τὰς κατοικίας σας. 30 Ὅσις φονεύσει τίνα,
ο φόνεας θελεί βανατώθη διὰ στομάτου μαρτυρῶν· πλὴν εἰς μόνον μαρτυρὶς δὲν θελεί μαρτυρῆσαι
εἰς αὐτόν τοὺς ἄντικον τοῦ φόνου εἰς τὴν γην τῆς ιδιοκτησίας αὐτοῦ. 31 Καὶ ταῦτα θελοῦσιν εἰσθαί εἰς διαταγmátα
κρίσεως πρὸς εσας, εἰς πᾶσας τὰς γενεὰς σας καὶ πᾶσας τὰς κατοικίας σας.

Chapter 36

1 Καὶ προσῆλθον τοῖς αρχηγοῖς τῶν πατριῶν τῶν συγγενείων τῶν υἱῶν Γαλαάδ, υἱοῦ του
Μαχείρ, υἱοῦ του Μανασσῆ, εἰς τῶν συγγενείων τῶν υἱῶν Ἰωσήφ, εὐλαλίαν εὐνοίαι τοῦ Μωυσῆς καὶ
ἐνωπίων τῶν αρχηγῶν, οἵτινες ήσαν οἱ αρχηγοὶ τῶν πατριῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· 2 καὶ εἶπον,
Ὁ Κυρίος προσετάξεν ἐν τῷ κυρίῳ μου νὰ δώσῃ τὴν γην διὰ κλῆρον πρὸς κληρονομίαν εἰς τοὺς
υἱοὺς Ἰσραήλ, καὶ ὁ κυρίος μου προσετάχθη παρὰ τοῦ Κυρίου νὰ δώσῃ τὴν κληρονομίαν Σαλπαάδ,
tοῦ αδελφοῦ ἡμῶν, εἰς τὰς θυγατέρας αὐτοῦ· 3 καὶ ἐάν νυμφεύσηται μετά τινος ἐκ τῶν υἱῶν τῆς
φυλῆς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τότε ἡ κληρονομία αὐτῶν θελεί αφαιρεθῆ εἰς τὴν κληρονομίαν τῶν τινῶν ἐκ τῶν
ἱησούς Ισραήλ, καὶ ἐκ τῶν θυγατέρων τῶν ἱησούς Ισραήλ, ἡ κληρονομία αὐτῶν θελεῖ αφαιρεθῆ εἰς τὴν κληρονομίαν
τῶν τινῶν ἐκ τῶν θυγατέρων τῶν θυγατέρων αὐτῆς. 4 καὶ ὁ Κυρίος προσετάξεν ἐν τῷ λόγῳ τοῦ κυρίου,
λεγόν, Η φυλή των υἱῶν Ἰωσήφ εὐλαλισεν ὀρθῶς. 5 Καὶ προσετάξεν ὁ Μωυσῆς τοὺς υἱους Ἰσραήλ,
cατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, λέγων, Η φυλή των υἱῶν Ἰωσήφ εὐλαλισεν ὀρθῶς. 6 Οὗτος εἰναι ὁ λόγος, τὸν οποίον προσετάξεν
ο Κυρίος περὶ τῶν θυγατέρων τοῦ Σαλπαάδ, λέγων, Ας νυμφευθῶσι μετὰ τινὰς αρεσκῆς εἰς αὐτὰς·
μονον θελοῦσι νυμφευθῆ μετὰ αὐτῶν· 7 καὶ δὲν θελεί μεταβαίνει ἡ κληρονομία τῶν υἱῶν Ἰσραήλ απὸ τῆς
φυλῆς τῶν κληρονομῶν αὐτῶν, ἐς τῇ πόλει τοῦ καταφυγίου αὐτοῦ, εἰς τὴν γην τῆς ιδιοκτησίας αὐτοῦ. 8 Ἔτσι ἔχει
κληρονομίαν εἰς φυλήν αὐτήν, εἰς τῆς συγγενείας τῆς φυλῆς τοῦ πατρὸς αὐτῆς· διὰ νὰ απολαμβάνωσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ εἰς τὰς
διαταγής πρὸς εσας, εἰς πᾶσας τὰς γενεὰς σας καὶ πᾶσας τὰς κατοικίας σας.
την κληρονομίαν των πατέρων αυτού. 9 Καὶ δὲν θέλει μεταβαίνει η κληρονομία απὸ φυλής εἰς ἀλλήν φυλήν, ἀλλ’ εκαστὸς εκ τῶν φυλῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ θέλει εἰσθαί προσκεκολλήμενος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 10 Ως προσεταξέ Κυρίος εἰς τὸν Μώσην, οὕτως εκαμον αἱ θυγατέρες του Σαλπααδ ἡ Μααλ, ἡ Θερσα καὶ ἡ Αγλα καὶ ἡ Μελχα καὶ ἡ Νουα, αἱ θυγατέρες του Σαλπααδ, ενυμφευθήσαν μὲ τοὺς υἱους τῶν αδελφῶν του πατρὸς αὐτῶν· 11 εὐνυμφευθήσαν μὲ αὐτοὺς εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτῶν. 12 Ἡ κληρονομία αὐτῶν εἰμίνεν ἐν τῇ φυλῇ τῆς συγγενείας του πατρὸς αὐτῶν. 13 Ταῦτα εἰναι τα προσταγματα καὶ ai κρισεις, τας οποιας προσεταξεν ο Κυριος δια χειρος του Μωυσεως προς τους υιους Ισραηλ, εις τας πεδιαδας Μωαβ παρα τον Ιορδανην κατεναντι της ιεριχω.

Deuteronomy

Chapter 1

1 Ουτοι ειναι οι λογοι, τους οποιους ελαλησεν ο Μωυσης προς παντα τον Ισραηλ, εντευθεν του Ιορδανου εν τη ερημω, εν τη πεδιαδι κατεναντι Σουφ, μεταξυ Φαραν και Τοφελ και Λαβαν και Ασηρωθ και Διζααβ.

2 Ενδεκα ημεραι ειναι απο Χωρηβ, δια της οδου του ορους Σηειρ, εως Καδης-βαρνη.

3 Και το τεσσαρακοστον ετος τον ενδεκατον μηνα, τη πρωτη του μηνος ελαλησεν ο Μωυσης προς τους υιους Ισραηλ, κατα παντα οσα προσεταξεν εις αυτον ο Κυριος περι αυτων· 4 αφου επαταξε τον Σηων βασιλεα των Αμορραιων, οστις κατωκει εν Εσεβων, και τον Ωγ βασιλεα της Βασαν, οστις κατωκει εν Ασταρωθ εν Εδρει· 5 εντευθεν του Ιορδανου εν τη γη Μωαβ ηρχισεν ο Μωυσης να διασαφη τον νομον τουτον, λεγων,

6 Κυριος ο Θεος ημων ελαλησε προς ημας εν Χωρηβ λεγων, Αρκει οσον εμεινατε εν τω ορει τουτω· 7 στρεψατε και ακολουθησατε την οδον σας και υπαγετε εις το ορος των Αμορραιων και εις παντας τους περιοικους αυτου εις την πεδιαδα, εις το ορος και εις την κοιλαδα και εις την μεσημβριαν και εις τα παραλια, την γην των Χαναναιων και τον Λιβαν, εως του μεγαλου ποταμου, του ποταμου Ευφρατου· 8 ιδου, εγω παρεδωκα εμπροσθεν σας την γην· εισελθετε και κυριευσατε την γην, την οποιαν ωμοσε Κυριος προς τους πατερας σας, προς τον Αβρααμ, προς τον Ισαακ και προς τον Ιακωβ, να δωση εις αυτους και εις το σπερμα αυτων μετ' αυτους. 9 Και ειπα προς εσας κατ' εκεινον τον καιρον, λεγων, Δεν δυναμαι εγω μονος να σας βασταζω· 10 Κυριος ο Θεος σας σας επληθυνε και ιδου, την σημερον εισθε ως τα αστρα του ουρανου κατα το πληθος. 11 Κυριος ο Θεος των πατερων σας να σας καμη χιλιακις περισσοτερους παρ' ο, τι εισθε και να σας ευλογηση, καθως ελαλησε προς εσας· 12 πως θελω δυνηθη εγω μονος να βαστασω την ενοχλησιν σας και το φορτιον σας και τας αντιλογιας σας; 13 λαβετε ανδρας σοφους και συνετους και γνωστους μεταξυ των φυλων σας, και θελω καταστησει αυτους αρχηγους εφ' υμας. 14 Και απεκριθησε προς εμε λεγοντες, Καλος ο λογος, τον οποιον ελαλησας, δια να καμωμεν αυτον.
και κατεστήσα αυτούς αρχηγούς εφ’ υμᾶς, χιλιαρχούς και εκατονταρχούς και πεντηκονταρχούς και δεκαρχούς και επιστάτας τῶν φυλῶν σας. 16 Καὶ προσεταξά εἰς τοὺς κριτὰς σας κατ’ εκεῖνον τὸν καίρον λέγων, ἄκουετε εἰς τοὺς ἀδελφοὺς σας· καὶ ἰδίως ἐν τῇ κρίσει. 17 Καὶ κατεστήσα αυτούς αρχηγούς εφ’ υμᾶς, χιλιαρχούς και εκατονταρχούς και πεντηκονταρχούς και δεκαρχούς και επιστατὰς τῶν φυλῶν σας.
εισελθει εκει' ενισχυσων αυτον, διοτι αυτος θελει κληροδοτησει αυτην εις τον Ισραηλ'. 39και τα
παιδια σας, τα οποια ελεγετε οτι θελουσι γεινει λαφυρον, και οι ιουι σας, οιτινες την σημερον δεν
gνωριζουσι καλον η κακον, αυτοι θελουσιν εισελθει εκει και εις αυτους θελω τα τα οποια ελεγετε οτι
θελουσι γεινει λαφυρον, και αυτοι θελουσι κληρονομησει αυτην' 40σεις ομως επιστρεψατε και υπαγετε εις
την ερημον, κατα την οδον της Ερυθρας θαλασσης. 41Τοτε απεκριθητε και επιτε προς εμε, Ημαρτησαμεν εις
τον Κυριον' ημεις θελουσι αναβη και πολεμησει κατα παντα οσα προσεταξεν εις ημας Κυριος ο Θεος
ημων. 42και ειπεν επιστρεψατε και υπαγετε εις την ερημον, κατα την οδον της Ερυθρας θαλασσης.
43Τοτε απεκριθητε και ειπεν προς εμε, Ημαρτησαμεν εις τον
Κυριον· ημεις θελομεν αναβη και πολεμησει κατα παντα οσα προσεταξεν εις ημας Κυριος ο Θεος
ημων. Και ζωσθεντες εκαστος τα πολεμικα οπλα αυτου, ησθε προπετεις να αναβητε εις το ορος.
44και ειπε Κυριος προς εμε, Ειπε προς αυτους, Μη αναβητε μηδε πολεμησητε, διοτι εγω δεν ειμαι
εν μεσω υμων, δια να μη συντριφθητε εμπροσθεν των εχθρων σας.
45ουτως ελαλησε προς εσας·
και δεν εισηκουσατε, αλλ' ηπειθησατε εις την προσταγην του Κυριου, και θρασυνομεν ανεβητε
εις το ορος.
46και εξηλθον οι Αμορραιοι, οι κατοικουντες εν τω ορει εκεινω, εις συναντησιν υμων
και κατεδιωξαν υμας, καθως καμνουσιν αι μελισσαι, και επαταξαν υμας εν Σηειρ, εως Ορμα.
47Τοτε επιστρεψαντες εκλαυσατε ενωπιον του Κυριου· αλλ' ο Κυριος δεν εισηκουσε της φωνης
υμων ουδε εδωκεν εις υμας ακροασιν.
48Και εμεινατε εν Καδης ημερας πολλας, οσασδηποτε ημερας
Chapter 2
1Τοτε εστρεψαμεν και ωδοιπορησαμεν εν τη ερημω δια της οδου της Ερυθρας θαλασσης, καθως
ελαλησε Κυριος προς εμε· και περιεφερομεθα περι το ορος Σηειρ ημερας πολλας. 2Και ειπε
Κυριος προς εμε λεγων,
3Αρκει οσον περιηλθετε το ορος τουτο· στραφητε προς βορραν·
4και προσταξον τον λαον λεγων, Θελετε περασει δια των οριων των αδελφων σας των υιων Ησαυ, οιτινες
κατοικουντεν εν Σηειρ και θελουσι σας φοβηθη· και προσεξατε πολυ·
5μη πολεμησετε μετ' αυτων·
6επειδη δεν θελω δωσει εις εσας εκ της γης αυτων ουδε βημα ποδος· διοτι εις τον Ησαυ εδωκα το
ορος Σηειρ κληρονομιαν·
7θελετε αγοραζει παρ' αυτων τροφας δι' αργυριου, δια να τρωγητε· και
υδωρ ετι θελετε αγοραζει παρ' αυτων δι' αργυριου, δια να πινητε·
8διοτι Κυριος ο Θεος σου σε
ευλογησεν εις παντα τα εργα των χειρων σου· γνωριζει την οδοιποριαν σου δια της μεγαλης
tαυτης ερημου· τα τεσσαρακοντα ταυτα ετη Κυριος ο Θεος σου ητο μετα σου· δεν εστερηθης
ουδενος.
9και αφου επερασαμεν δια των αδελφων των υιων Ησαυ, των κατοικουντων εν
Σηειρ, δια της οδου της πεδιαδος απο Ελαθ και απο Εσιων-γαβερ. Και εστρεψαμεν και διεβημεν
dια της οδου της ερημου Μωαβ.
10και ειπε Κυριος προς εμε, Μη ενοχλησητε τους Μωαβιτας μηδε
ελθητε εις μαχην μετ' αυτων· διοτι δεν θελω δωσει εις σε εκ της γης αυτων δια κληρονομιαν·
edpeipe can wait a bit more to continue answering. The Greek text continues...
εν τῇ γῇ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ, τὴν ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἐδώκειν εἰς αὐτοὺς. 13 Ἑκατὸν καὶ διαβῆτε τὸν χειμάρρον Ἁραῆ, καὶ διεβῆτε τὸν χειμάρρον Ἁραῆ. 14 Καὶ αἱ ἡμέραι, καθ' αὐτῶν, ἔστη αὐτοὶ και διαβήσατε τὸν χειμάρρον Ζαρεδ· καὶ διεβῆσθε τὸν χειμάρρον Ζαρεδ. 15 Ἐτεὶ ἡ χείρ τοῦ Κυρίου ἦτο εἰς εὐθείαν αὐτῶν, διὰ νὰ εξολοθρεύση αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν τῆς κληρονομίας. 16 Καὶ ἐφού παντεὶς οἱ ἄνδρες οἱ πολεμοῦσαι ἐξελίπον, ἀποθνῄσκοντες εἰς μέσον τοῦ ποταμοῦ, 17 ἐκλῆσεν Κυρίος πρὸς εἰς τὴν ημέραν τοῦ μοιρασμοῦ, ἐς τοῦ ποταμοῦ, καθὼς ὁ Κυρίος πρὸς αὐτοὺς. 18 Καὶ οἱ ἡμέραι ἐξελίπον τοῦ ποταμοῦ Ἁραῆ, οἱ ἡμέραι τριάκοντα ἐτῶν, ἐπεὶ ἐξελίπε τὸν ποταμὸν Ζαρεδ, ἐως ὅτι ἠμοσεν ὁ Κυρίος πρὸς αὐτοὺς.
τον ποταμον και εως Γαλααδ, δεν εσταθη πολις ικανη να αντισταθη εις ημας· Κυριος ο Θεος ημων παρεδωκεν αυτας πασας εμπροσθεν ημων. 37 Μονον εις την γην των υιων Αμμων δεν επλησιασας ουδε εις τα παρακειμενα του ποταμου Ιαβοκ ουδε εις ορεινας πολεις ουδε εις αλλο οποιονδηποτε μερος, το οποιον απηγορευσεν εις ημας Κυριος ο Θεος ημων.

Chapter 3

1 Τοτε στρεψαντες ανεβημεν την οδον την εις Βασαν· και εξηλθεν Ωγ ο βασιλευς της Βασαν εις συναντησιν ημων, αυτος και πας ο ιλαρον ευτριαμενον ευτριαμενον, δια και ποιησας απεχουσας εσταθησας της Βασαν· Κυριος ο Θεος ημων παρεδωκεν αυτας πασας εμπροσθεν ημων. 2 Και ειπε Κυριος προς εμε· Μη φοβηθης αυτον· διοτι εις την χειρα σου παρεδωκα αυτον και παντα τον λαον αυτου και την γην αυτου· και θελεις καμει εις αυτον, ως εκαμες εις τον Σηων βασιλεα των Αμορραιων, ουδε και περικεντερικον του ιερου του Ωγ εν Βασαν. 3 Και παρεδωκε Κυριος ο Θεος ημων παντα τον Ωγ, βασιλεα της Βασαν, και παντα τον λαον αυτου· και επαταξαμεν αυτον, εωσου δεν αφηκαμεν εις αυτον υπολοιπον. 4 Και εκυριευσαμεν πασας τας πολεις αυτου κατ' εκεινον τον καιρον· δεν εσταθη πολις, την οποιαν δεν ελαβομεν απ' αυτων· εξαβολον πολεις, πασαν την περιχωρον της Αργοβ, το βασιλειον του Ωγ εν Βασαν. 5 Αι πολεις αυται ησαν ωχυρωμεναι με τειχη υψηλα, με πυλας και μοχλους· εκτος μεγαλου πληθους ατειχιστων πολεων. 6 Και εξωλοθρευσαμεν αυτας, καθως εκαμομεν εις τον Σηων βασιλεα της Εσεβων, εξολοθρευοντες πασαν πολιν, ανδρας, γυναικας και παιδια. 7 Παντα δε τα κτηνη και τα λαφυρα των πολεων ελεηλατησαμεν δι' εαυτους. 8 Και ελαβομεν κατ' εκεινον τον καιρον απο των χειρων των δυο βασιλεων των Αμορραιων την γην την εντευθεν του Ιορδανου, απο του ποταμου Αρνων εως του ορους Αερμων· 9 το Αερμων ονομαζουσιν οι Σιδωνιοι Σιριων, οι δε Αμορραιοι ονομαζουσιν αυτο Σενειρ· 10 πασας τας πολεις της πεδιαδος και πασαν την Γαλααδ και πασαν την Βασαν εως Σαλχα και Εδρει, πολεις του βασιλειου του Ωγ εν Βασαν. 11 Διοτι μονος ο Ωγ βασιλευς της Βασαν εσωζετο εκ του υπολοιπου των γιγαντων· ιδου, η κλινη αυτου ητο κλινη σιδηρα· δεν σωζεται αυτη εν Ραββα των υιων Αμμων; εννεα πηχαι το μηκος αυτης και τεσσαρες πηχαι το πλατος αυτης, κατα πηχην ανδρος. 12 Και την γην εκεινην, την οποιαν εκυριευσαμεν κατ' εκεινον τον καιρον, απο της Αροηρ, της παρα τον ποταμον Αρνων, και το που εκαμες την Γαλααδ και τας πολεις αυτου, εδωκα εις τους Ρουβηνιτας και εις τους Γαδιτας. 13 Και τον Μαχειρ εδωκα την Γαλααδ. 14 Και εις τους Ρουβηνιτας και εις τους Γαδιτας εδωκα απο Γαλααδ εως του ποταμου Αρνων το μεσον του ποταμου, και το οριον και εως του ποταμου Ιαβοκ, του οριου των υιων Αμμων· 15 και την πεδιαδα και τον Ιορδανην και το οριον απο Χιννερωθ μεχρι της θαλασσης της θαλασσης, υποκατω της Ασδωθ-φασγα προς ανατολας. 16 Και προσεταξα εις εσας κατ' εκεινον τον
καιρον, λεγων, Κυριος ο Θεος σας εδωκεν εις εσας την γην ταυτην να κυριευσητε αυτην· θελετε
περασει ωπλισμενοι ενωπιον των αδελφων σας των υιων Ισραηλ, παντες οι ανδρες οι δυνατοι·
πλην αι γυναικες σας και τα παιδια σας και τα κτηνη σας, εξευρω οτι εχετε κτηνη πολλα, θελουσι
μενει εις τας πολεις σας, τας οποιας εδωκα εις εσας· 20 εωσου δωση ο Κυριος αναπαυσιν εις τους
αδελφους σας· εωσου δωση ο Κυριος αναπαυσιν εις τους αδελφους σας, καθως και εις εσας, και κυριευσωσι και αυτοι την γην, την οποιαν εδωκεν εις αυτους Κυριος ο Θεος σας, εις το περαν του Ιορδανου· και τοτε θελετε επιστρεψει εκαστος εις την κληρονομιαν αυτου, την οποιαν εδωκα εις εσας. 21 Και κατ' εκεινον τον καιρον προσεταξα εις τον Ιησου λεγων, Οι οφθαλμοι σου ειδον παντα οσα Κυριος ο Θεος σας εκαμεν εις τους δυο τουτου βασιλεις· ουτω θελει καμει ο Κυριος εις παντα τα βασιλεια, εις τα οποια διαβαινεις· 22 δεν θελετε φοβηθη αυτους· διοτι Κυριος ο Θεος σας αυτος θελει πολεμησει υπερ υμων.
περασει ωπλισμενοι ενωπιον των αδελφων σας των υιων Ισραηλ, παντες οι ανδρες οι δυνατοι·
19
ειναι εις παντα οσα επικαλουμεθα αυτον; 8Και ποιον εθνος ειναι τοσον μεγα, το οποιον να εχη διαταγματα και κρισεις ουτω δικαια, καθως πας ο νομος ουτος, τον οποιον θετω ενωπιον πιας σημερον; 9Μονον προσεχε εις σεαυτον και φυλαττε καλως την ψυχην σου, μηποτε λησμονησης τα πραγματα τα οποια ειδον οι οφθαλμοι σου, και μηποτε χωρισθωσιν απο της καρδιας σου, κατα πασας τας ημερας της ζωης σου· αλλα διδασκε αυτα εις τους ιους σου και εις τους ιους των ιων σου. 10Ενθυμου την ημεραν καθ’ ην εσταθης ενωπιον Κυριου του Θεου σου εν Χωρηβ, οτε ειπε προς εμε Κυριος, Συναξον μοι τον λαον και θελω καμει αυτους να ακουσωσι τους λογους μου, δια να μαθωνι να με φοβωνται πασας τας ημερας τα οποια ζησωσιν επι της γης, και να διδασκωσι τους ιους αυτων. 11Και ημεραν καθ’ ην εσταθης ενωπιον Κυριου του Θεου σου εκ μεσου του πυρος· Φυλαττετε λοιπον καλως τας ψυχας σας, διοτι δεν ειδετε ουδεν ομοιωμα, εν τη ημερα καθ’ ην ο Κυριος ελαλησε προς εσας εν Χωρηβ εκ μεσου του πυρος· μηπως διαφθαρητε και καμητε εις εαυτους ειδωλον, εικονα τινος μορφης, ομοιωμα αρσενικου η θηλυκου, ομοιωμα τινος κτηνου το οποιον ειναι εις της γης, ομοιωμα τινος πτερωτου ορνεου το οποιον πετα εις τον ουρανον, ομοιωμα τινος ιχθυος οστις ειναι εις τα υδατα υποκατω της γης· και μηπως υψωσης τους οφθαλμους σου εις τον ουρανον, και ιδων τον ηλιον και την σεληνην και τα αστρα, πλανηθης και προσκυνησης αυτα και λατρευσης αυτα, τα οποια Κυριος ο Θεος σου διεμοιρασεν εις παντα τα εθνη τα υποκατω παντος του ουρανου· εσας ομως ελαβεν ο Κυριος και σας εξηγαγεν εκ της καμινου της σιδηρας, εκ της Αιγυπτου, δια να ησθε εις αυτον λαος κληρονομιας ως την ημεραν ταυτην. 21Και εθυμωθη εναντιον μου ο Κυριος εξ αιτιας σας και ωμοσε να μη διαβω τον Ιορδανην και να μη εισελθω εις εκεινην την γην την αγαθην, την οποιαν Κυριος ο Θεος σου διδει εις σε κληρονομιαν· αλλ' εγω αποθνησκω εν τη γη ταυτη· εγω δεν διαβαινω τον Ιορδανην· σεις δε θελετε διαβη και θελετε κληρονομησει εκεινην την γην την αγαθην.

22Προσεχετε εις εαυτους, μηποτε λησμονηση την διαθηκην Κυριου του Θεου σας, την οποιαν εκαμε προς εσας, και καμητε εις εαυτους ειδωλον, εικονα τινος, το οποιον απηγορευσε Κυριος ο Θεος σου. 23Διοτι Κυριος ο Θεος σου ειναι πυρ καταναλισκον, Θεος ζηλοτυπος. 24Αφοε γεννησης υιους και υιους υιων, και πολυχρονισητε επι της γης, διαφθαρητε και καμητε ειδωλον, εικονα τινος, και πραξητε πονηρα ενωπιον Κυριου του Θεου σου, ωστε να παροργισητε αυτον· 25και εν καταναλωση του ιερου του Θεου σου θελετε αφανισθη. 26και θελει σας διασκορπισει ο Κυριος μεταξυ των λαων, και θελετε εναπολειφθη ολιγοι τον αριθμον μεταξυ των εθνων, εις τα οποια σας φερει ο Κυριος.
και λίθων, τα οποία ουτε βλέπουσιν ουτε ακουούσιν ουτε τρωγούσιν, ουτε οσφραινονταί. 29 Και εκείθεν θελετε εκζητήσει Κυρίον τον Θεον σας και θελετε ευρεί αυτον, οταν εκζητήσητε αυτον εξ ολης της καρδιας σας και εξ ολης της ψυχης σας. 30 Οταν ευρεθήσει εν τι εις ευρωσι παντα ταυτα εν τας εσχαταις ημεραις, τοτε θελετε εις επιστρεφει προς Κυρίον τον Θεον σου και θελετε ακουούσιν την φωνήν αυτον. 31 Διοτι Κυρίος ο Θεος σου ειναι Θεος οικτιρμών· δεν θελει σε εγκαταλειψει ουδε θελει σε εξολοθρευσει ουδε θελει λησμονησει την διαθηκην των πατερων σου, την οποιαν ωμοσε προς αυτους. 32 Διοτι ορωτασω περι περι των προτερων ημερων, αιτινες ερωτησον τωρα περι των προτερων ημερων, αφ' ης ημερας εποιησεν ο Θεος τον ανθρωπον επι της γης, και ερωτησον απ' ακρου του ουρανου εως ακρου του ουρανου, αν εσταθη τι ως το μεγα τουτο πραγμα, αν ηκουσθη ομοιον αυτου. 33 Ηκουσε ποτε λαος την φωνην του Θεου λαλουντος εκ μεσου του πυρος, καθως συ ηκουσας, και εζησεν; 34 Η εδοκιμασεν ο Θεος να ελθη να λαβη εις εαυτον εθνος εκ μεσου αλλου εθνους με δοκιμασιας, με σημεια και με θαυματα και με πολεμον και με κραταιαν χειρα και με εξηπλωμενον βραχιονα και με μεγαλα τερατα, κατα παντα οσα Κυριος ο Θεος σας εκαμε δια σας εν Αιγυπτω ενωπιον των οφθαλμων σου; 35 Εκ του ουρανου σε εκαμε να ακουσης την φωνην αυτου, δια να σε διδαξη· και επι της γης εδειξεν εις σε το πυρ αυτου το μεγα, και τους λογους αυτου ηκουσας εκ μεσου του πυρος. 36 Και επειδη ηγαπα τους πατερας σου, δια τουτο εξελεξε το σπερμα αυτων μετ' αυτους και σε εξηγαγεν εμπροσθεν αυτου εξ Αιγυπτου δια της κραταιας αυτου δυναμεως· 37 δια να καταδιωξη απ' εμπροσθεν σου εθνη μεγαλητερα και ισχυροτερα σου, δια να σε εισαγαγη, δια να σοι δωση την γην αυτων κληρονομιαν, καθως την σημερον. 38 Γνωρισον λοιπον την ημεραν ταυτην και θες εν τη καρδια σου, οτι ο Κυριος, αυτος ειναι Θεος, εν τω ουρανω ανω και επι της γης κατω· δεν ειναι αλλος.
Chapter 5

1 Και εκάλεσεν ο Μωυσής παντα τον Ισραήλ και ειπε προς αυτους, Ακουε, Ισραήλ, τα διαταγματα και τας κρισεις, τας οποιας εγω λαλω εις τα ωτα υμων σημερον, δια να μαθητε αυτας, και να προσεχητε να εκτελητε αυτας. 2 Κυριος ο Θεος ημων εκαμε διαθηκην προς ημας εις το ορος εκ μεσου του πυρος, 3 δεν εκαμε την διαθηκην ταυτην ο Κυριος προς τους πατερας ημων, αλλα προς ημας, ημας οιτινες παντες ειμεθα ενταυθα σημερον ζωντες. 4 Προσωπον προς προσωπον ελαλησε Κυριος με σας εις το ορος εκ μεσου του πυρος, 5 εγω δε εστεκομην μεταξυ του Κυριου και υμων κατ' εκεινον τον καιρον, δια να σας φανερωσω τον λογον του Κυριου· διοτι ησθε πεφοβισμενοι εξ αιτιας του πυρος και δεν αναβητε εις το ορος, λεγων. 6 Εγω ειμαι Κυριος ο Θεος σου, πλην εμου. 7 Μη εχης αλλους θεου, πλην εμου. 8 Μη καμης εις σεαυτον ειδωλον, μηδε ομοιωμα τινος, οσα ειναι εν τω ουρανω ανω, η οσα ειναι εν τη γη κατω, η οσα ειναι εν τοις υδασιν υποκατω της γης. 9 Μη προσκυνησης αυτα μηδε λατρευσης αυτα· διοτι εγω Κυριος ο Θεος σου ειμαι Θεος ζηλοτυπος, ανταποδιδων τας αμαρτιας των πατερων επι τα τεκνα, εως τριτης και τεταρτης γενεας των μισουντων με, και καμνων ελεος εις χιλιαδας γενεων των αγαπωντων με και φυλαττοντων τα προσταγματα μου. 10 Μη λαβης το ονομα Κυριου του Θεου σου επι ματαιω διοτι ο Κυριος δεν θελει αθωωσει τον λαμβανοντα το ονομα αυτου επι ματαιω.

11 Φυλαττε την ημεραν του σαββατου, δια να αγιαζης αυτην· καθως προσεταξεν εις σε Κυριος ο Θεος σου· 12 εξ ημερας εργαζου και καμνε παντα τα εργα σου· 13 η ημερα ομως η εβδομη ειναι σαββατον Κυριου του Θεου σου· μη καμης εν ταυτη ουδεν εργον, μητε συ μητε ο υιος σου μητε η θυγατηρ σου μητε ο δουλος σου μητε η δουλη σου μητε κανεν εκ των κτηνων σου μητε ο ξενος σου ο εντος των πυλων σου δια να αναπαυθη ο δουλος σου και η δουλη σου καθως συ.

14 Και ενθυμου, οτι ησο δουλος εν τη γη της Αιγυπτου· και Κυριος ο Θεος σου σε εξηγαγεν εκειθεν εν χειρι κραταια και εν βραχιονι εξηπλωμενω· δια τουτο Κυριος ο Θεος σου προσεταξεν εις σε να φυλατης την ημεραν του σαββατου. 15 Τιμα τον πατερα σου και την μητερα σου, καθως προσεταξεν εις σε Κυριος ο Θεος σου· δια να γεινης μακροχρονιος και δια να ευημερης επι της γης, την οποιαν διδει εις σε Κυριος ο Θεος σου. 16 Μη φονευς. 17 Και μη μοιχευς. 18 Και μη κλεψης. 19 Και μη επιθυμησης την γυναικα του πλησιον σου· μηδε επιθυμησης την δαµαστη, και την οικιαν του πλησιον σου μητε τον αγρον αυτου μητε τον βουν αυτου μητε τον ονον αυτου μητε τον ονον αυτου· τωρα λοιπον δια τι να αποθανωμεν; επειδη το μεγα τουτο πυρ θελει μας πανα.
καταφαγει εαν ημεις ακουσωμεν ετι την φωνην Κυριου του Θεου ημων, θελομεν αποθανει· 26διοτι 
tις ειναι εκ παντων των θνητων, οστις ηκουσε την φωνην του ζωντος Θεου λαλουντος εκ μεσου 
tου πυρος, καθως ημεις, και εξηςε; 27προσελθε συ και ακουουν παντα οσα ειπη Κυριος ο Θεος 
ημων· και συ ειπε προς ημας οσα ειπη προς σε Κυριος ο Θεος ημων· και ημεις θελομεν ακουσει και 
καμει αυτα. 28και ηκουσε Κυριος την φωνην των λογων σας, οτε ελαλειτε προς εμε· και ειπε 
Κυριος προς εμε, Ηκουσα την φωνην των λογων του λαου τουτου, τους οποιους ελαλησαν προς 
σε· καλως ειπον παντα οσα ελαλησαν. 29Ειθεν να ητο εις αυτους τοιαυτη καρδια, ωστε να με 
φοβωνται και να φυλαττωσι παντοτε παντα τα προσταγματα μου, δια να ευημερωσιν αιωνιως, 
αυτοι και τα τεκνα αυτων. 30Υπαγε, ειπε προς αυτους, Επιστρεψατε εις τας σκηνας σας. 31Συ δε 
στηθι αυτου μετ' εμου και θελω σοι ειπει πασας τας εντολας και τα διαταγματα, και τας κρισεις, 
τας οποιας θελεις διδαξει αυτους, δια να καμνωσιν αυτας εν τη γη, την οποιαν εγω διδω εις αυτους 
eις κληρονομιαν. 32Θελετε λοιπον προσεχει να καμνητε καθως προσεταξεν εις εσας Κυριος ο Θεος 
σας· δεν θελετε εκκλινει δεξια η αριστερα. 33Θελετε περιπατει εις πασας τας οδους, τας οποιας 
Κυριος ο Θεος σας προσεταξεν εις εσας· δια να ζητε και να ευημερητε και να μακροημερευητε εν 
tη γη, την οποιαν θελετε κληρονομησει.

Chapter 6

1Και αυται ειναι αι εντολαι, τα διαταγματα και αι κρισεις, οσας προσεταξε Κυριος ο Θεος σας 
nα σας διδαξω, δια να καμνητε αυτας εν τη γη, εις την οποιαν εισερχεσθε δια να κληρονομησητε 
αυτην· 2δια να φοβησαι Κυριον τον Θεον σου, ωστε να φυλαττης παντα τα διαταγματα αυτου και 
τας εντολας αυτου, τας οποιας εγω σε προσταξω, συ και ο υιος σου και ο υιος του υιου σου, πασας 
tας ημερας της ζωης σου· και δια να μακροημερευσητε εν τη γη, την οποιαν θελετε κληρονομησει.

1Και αυτες ειναι αι εντολαι, τα διαταγματα και αι κρισεις, οσας προσεταξε Κυριος ο Θεος σας 
nα σας διδαξω, δια να φοβησαι Κυριον τον Θεον σου, ωστε να φυλαττης παντα τα διαταγματα αυτου και 
tας εντολας αυτου, τας οποιας εγω σε προσταξω, συ και ο υιος σου και ο υιος του υιου σου, πασας 
tας ημερας της ζωης σου· και δια να μακροημερευσητε εν τη γη, την οποιαν θελετε κληρονομησει.
φοβείσθαι καὶ αὐτὸν θέλεις λατρεύει καὶ εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ θέλεις ομνυεῖ. 14 Ἡ δὲ ἐκεῖνη ὑπάγει κατὰ τῶν ἅλλων θεῶν, ἐκ τῶν θεῶν τῶν ἑθῶν τῶν περικυκλουντων ὑμᾶς. 15 διότι Κυρίος ὁ Θεὸς σου εἰναι Θεὸς ζηλοτυπὸς εἰς μετὸ σου, διὰ να μὴ ἔξαφνη, ο ὕμοι Κυρίου του Θεού σου εννιάν σου καὶ εἰς ἑξολοθρεύση ἀπο προσώπου της γης. 16 Ἡ δὲ ἐκεῖνη πειρασάει Κυρίον τον Θεον σας, καθὼς ἐπειρασάτε ἐν Μάασα. 17 Θελείς φυλάττει εἰμηλῶς τὰς εντολάς Κυρίου του Θεού σου υμῶν καὶ τὰ μαρτυρία αὐτοῦ τυλίγει καὶ τὰ διαταγματά αὐτοῦ, τὰ ὧν θελεῖς προστάξειν εἰς να. 18 Ἡ δὲ ἐκεῖνη πειρασάει Κυρίον τὸν Θεὸν σας, καθώς ἐπειράσατε εἰς Μασσα. 19 Θελείς φυλάττει εἰμηλῶς τὰς εντολὰς Κυρίου του Θεού σας καὶ τὰ μαρτυρία αὐτοῦ καὶ τὰ διαταγματά αὐτοῦ, τὰ ὧν προστάξατε εἰς σε. 20 Ἡ δὲ ἐκεῖνη πειρασάει Κυρίον τὸν Θεὸν σας, καθώς ἐπειράσατε εἰς Μασσα. 21 Θελείς φυλάττει εἰμηλῶς τὰς εντολὰς Κυρίου του Θεού σας καὶ τὰ μαρτυρία αὐτοῦ καὶ τὰ διαταγματά αὐτοῦ, τὰ ὧν προστάξατε εἰς σε. 22 Ἡ δὲ ἐκεῖνη πειρασάει Κυρίον τὸν Θεὸν σας, καθώς ἐπειράσατε εἰς Μασσα. 23 Ἡ δὲ ἐκεῖνη πειρασάει Κυρίον τὸν Θεὸν σας, καθώς ἐπειράσατε εἰς Μασσα. 24 Ἡ δὲ ἐκεῖνη πειρασάει Κυρίον τὸν Θεὸν σας, καθώς ἐπειράσατε εἰς Μασσα.
καὶ διὰ νὰ φυλάξῃ τὸν ορκὸν, τὸν οποίον σὲ φροὶ πρὸς τοὺς πάτερας σας, σὰς ἔξηγαγεν ὁ Κυρίος ἐν χειρὶ κράταιᾳ καὶ σὰς ἐλυτρώσεν ἐκ τοῦ οἴκου τῆς δουλείας, ἐκ χειρὸς Φαραὼ, βασίλεως Αἰγύπτου. Ὅνωρισεν λοιπὸν, ὅτι Κυρίος ὁ Θεὸς σου αὐτὸς εἶναι ὁ Θεὸς, ὁ Θεὸς ὁ πίστος, ὁ φυλάττων τὴν διαθήκην καὶ τὸ εἶλεος πρὸς τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὸν καὶ φυλάττοντας τὰς εντολὰς αὐτοῦ, εἰς χιλιάς γενέας· ἀπαντοδιδὼν κατὰ προσώπον αὐτῶν εἰς τοὺς μίσουντας αὐτὸν, διὰ νὰ εξολοθρεύσῃ αὐτοὺς· δὲν ἥθελε βραδυνεῖ εἰς τὸν μίσουντα αὐτὸν· ἥθελε καμέως τὸν τῆς αὐτοῦ· ἐξηγάγη τοὺς αὐτῶν, τοὺς ἐλυτρὸν εἰς τὸν οἰκὸν τῆς δουλείας εἰς χεῖρας Φαραὼ, βασιλέως Αἰγύπτου.

9 Τοῦτο γνῶρισον λοιπὸν, ὅτι ὁ Θεὸς σου οὗτος εἶναι ὁ Θεὸς, ὁ Θεὸς πιστὸς, ὁ φυλάττων τὴν διαθήκην καὶ τὸ εὐερεῖος πρὸς τοὺς αὐραντάς αὐτὸν καὶ φυλάττοντας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, εἰς χιλιάς γενέας· ἀνταποδίδων κατὰ προσώπον αὐτῶν εἰς τοὺς μισοῦντας αὐτὸν· δὲν ἥθελε βραδυνεῖ εἰς τὸν μισοῦντα αὐτὸν· ἥθελε πάντα εἰς αὐτὸν τὴν ἀνταποδοσίαν κατὰ προσώπον αὐτοῦ.

10 Φυλάττε λοιπὸν τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ διατάγματα καὶ τὰς κρίσεις, τὰς οποίας ἐγὼ σὲ προστατάω σήμερον διὰ νὰ καμάς αὐτὰς.

11 Ἐάν δὲ εὔχοιτε τὰς κρίσεις ταῦτας καὶ φυλάττετε καὶ εκτελεῖτε αὐτὰς, ἥθελε παρασκευάζῃς ἐν τῷ θανάτῳ καὶ τῷ εὐλογητῷ αὐτοῦ ἐν εἰς τὸν καρπὸν τῆς κολλίας σου καὶ τὸν καρπὸν τῆς γῆς σου, τὸν αὐτὸν σου καὶ τὸν αὐτοῦ σοι καὶ τὸν θυσίαν τοῦ θανάτου, τὰς εντολάς καὶ τὰ διατάγματα σου, ἐν τῇ γῇ τῆς οποίας ἕξαιρες πρὸς τοὺς πάτερας σου καὶ τοὺς μισοῦντας σου διὰ νὰ δώσῃς εἰς σε." 12 Θελείς εἰςθαίνει εὐλογημένον ὑπὲρ παντὰ τὰ θηρία τοὺς οὐδὲ κακοὺς τοὺς θεοὺς αὐτῶν· ἰδίως δὲν ἥθελε βραδυνεῖ εἰς σε ἐντὸς ἡμῶν τῆς κτηνοτροφίας σου. 13 Καὶ θελεῖς εὑρεσία αὐτοῦ ἐν ἐντὸς τοῖς Παραδόχους ἀγνοουν ἤ στειρα δὲν ἥθελε εἰςθαίνει εἰς σε ἐν ἐντὸς τῆς κτηνοτροφίας σου· ἀλλὰ ἥθελε παγισθῇ εἰς σε." 14 Θελείς εἰςθαίνει εὐλογημένον ὑπὲρ παντὰ τὰ θηρία τοὺς οὐδὲ κακοὺς τοὺς θεοὺς αὐτῶν· ἰδίως δὲν ἥθελε βραδυνεῖ εἰς σε ἐντὸς τῆς κτηνοτροφίας σου. 15 Καὶ ἤθελε βραδυνεῖ εἰςθαίνει εὐλογημένον ὑπὲρ παντὰ τὰ θηρία τοὺς οὐδὲ κακοὺς τοὺς θεοὺς αὐτῶν· ἰδίως δὲν ἥθελε βραδυνεῖ εἰς σε ἐντὸς τῆς κτηνοτροφίας σου. 16 Θελεῖς εἰςθαίνει εὐλογημένον ὑπὲρ παντὰ τὰ θηρία τοὺς οὐδὲ κακοὺς τοὺς θεοὺς αὐτῶν· ἰδίως δὲν ἥθελε βραδυνεῖ εἰς σε ἐντὸς τῆς κτηνοτροφίας σου· ἀλλὰ ἥθελε εἰςθαίνει εὐλογημένον ὑπὲρ παντὰ τὰ θηρία τοὺς οὐδὲ κακοὺς τοὺς θεοὺς αὐτῶν· ἰδίως δὲν ἥθελε βραδυνεῖ εἰς σε ἐντὸς τῆς κτηνοτροφίας σου.
Chapter 8

1Πασας τας εντολας, τας οποιας εγω προσταζω εις σε σημερον, θελετε προσεχει να εκτελητε, δια να ζητε και να πληθυνθει και δια να εισεληθει και κληρονομησθε την γην, την οποιαν ωμοσεν ο Κυριος προς τους πατερας σας. 2Και θελεις ενθυμεισθαι πασαν την οδον, εις την οποιαν σε ωδηγησε Κυριος ο Θεος σου τα τεσσαρακοντα ταυτα ετη δια να σε ταπεινωση, να σε δοκιμαση, δια να γνωριση τα εις τη καρδια σου, εαν θελης φυλαξει τας εντολας αυτού, η ουχι. 3Και θελεις ενθυμεισθαι πασαν την οδον, εις την οποιαν σε ωδηγησε Κυριος ο Θεος σου τα τεσσαρακοντα ταυτα ετη δια να σε ταπεινωση, να σε δοκιμαση, δια να γνωριση τα εις τη καρδια σου, εαν θελης φυλαξει τας εντολας αυτού, η ουχι.

2Και θελεις ενθυμεισθαι πασαν την οδον, εις την οποιαν σε ωδηγησε Κυριος ο Θεος σου τα τεσσαρακοντα ταυτα ετη εν τη ερημω, δια να σε ταπεινωση, να σε δοκιμαση, δια να γνωριση τα εις τη καρδια σου, εαν θελης φυλαξει τας εντολας αυτού, η ουχι. 3Και σε εταπεινωσε και σε εκαμε να πεινασης και σε έθρεψε με μαννα, το οποιον δεν εγνωριζες, ουδε οι πατερες σου εγνωριζον, δια να σε καμη να μαθης οτι ο ανθρωπος δεν ζη με μονον αρτον, αλλ' ο ανθρωπος ζη με παντα λογον εξερχομενον εκ του στοματος του Κυριου. 4Τα ιματια σου δεν επαλαιωθησαν επανω σου ουδε ο πους σου επρησθη τα τεσσαρακοντα ταυτα ετη. 5Θελεις λοιπον γνωρισει εν τη καρδια σου οτι καθως ο ανθρωπος παιδευει τον υιον αυτου, ουτω Κυριος ο Θεος σου σε επαιδευσε. 6Δια τουτο θελεις φυλαττει τας εντολας Κυριου του Θεου σου, δια να περιπατης εις τας οδους αυτου και να φοβησαι αυτον.

7Διοτι Κυριος ο Θεος σου σε φερει εις γην αγαθην, γην ποταμων υδατων, πηγων και αβυσσων, αιτινες αναβλυζουσιν απο κοιλαδων και ορεων· 8γην σιτου και κριθης και αμπελων και συκων και ροδιων· γην ελαιων και μελιτος· 9γην, επι της οποιας θελεις τρωγει αρτον ουχι μετ' ενδειας, δεν θελεις στερεισθαι ουδενος επ' αυτης· 10γην, της οποιας οι λιθοι ειναι σιδηρος, και εκ των ορεων αυτης θελεις μεταλλευει χαλκον. 11Προσεχε εις σεαυτον μηποτε λησμονης Κυριον τον Θεον σου, αθετων τας εντολας αυτου και τας κρισεις αυτου, τα οποια εγω προσταζω εις σε σημερον· 12μηπως, αφου φαγης και χορτασθης και οικοδομησης οικιας καλας και κατοικησης, 13και οι βοες σου και τα προβατα σου αυξησωσι, και πολλαπλασιασθη το αργυριον σου και το χρυσιον σου και παντα οσα εχεις αυξησωσι, 14μηπως τοτε υψωθη η καρδια σου και λησμονησι την ημεραν της αγαθης, την οποιαν σοι εδωκε. 15Προσεχε εις σεαυτον μηποτε λησμονης Κυριον τον Θεον σου και υπαγης κατοπιν αλλων θεων και λατρευσης αυτους και προσκυνησης αυτους, διαμαρτυρομαι προς εσας σημερον οτι εξαπαντος θελετε αφανισθη· 16καθως τα εθνη, τα οποια ο Κυριος εξολοθρευει απ' εμπροσθεν σας, ουτω θελετε αφανισθη· 17καθως η καρδια σου, η μυστηριαση σου αποκλεισε σου την ημεραν ταυτην. 18Αλλα θελεις ενθυμεισθαι Κυριον τον Θεον σου· διοτι αυτος ειναι, οστις σε διδει δυναμιν να αποκτας πλουτη, διαμαρτυρομαι προς εσας σημερον οτι εξαπαντος θελετε αφανισθη· 19εαν ομως λησμονησις Κυριον τον Θεον σου και υπαγης κατοπιν αλλων θεων και λατρευσης αυτους και προσκυνησης αυτους, διαμαρτυρομαι προς εσας σημερον οτι εξαπαντος θελετε αφανισθη· 20καθως τα εθνη, τα οποια ο Κυριος εξολοθρευει απ' εμπροσθεν σας, ουτω θελετε αφανισθη· διοτι δεν υπηκουσατε εις την φωνην Κυριου του Θεου σας.
Chapter 9

1 Άκουε, Ισραήλ· συ διαβαινεις σημερον τον Ιορδανήν, δια να εισελθης να κληρονομησης εθνη μεγαλητερα και ισχυροτερα σου, πολεις μεγαλας και τετειχισμενα εως του ουρανου, 2 λαον μεγαν και υψηλον το αναστημα, υιους των Ανακειμ, τους οποιους γνωριζεις και ηκουσας. Τις δυναται να σταθη εμπροσθεν των υιων του Ανακ; 3 Τνωρισον λοιπον σημερον, οτι Κυριος ο Θεος σου ειναι ο προπορευομενος εμπροσθεν σου ειναι πυρ καταναλισκον· αυτος θελει εξολοθρευσει αυτους και αυτος θελει καταστρεψει αυτους παρ' εμπροσθεν σου· και θελεις εκδιωξει αυτους και ταχεως εξολοθρευσει αυτους, καθως σοι ειπεν ο Κυριος. 4 Αφου Κυριος ο Θεος σου εκδιωξη αυτους απ' εμπροσθεν σου, μη ειπης εν τη καρδια σου λεγων, Δια την δικαιοσυνην με εισηγαγεν ο Κυριος να κληρονομησω την γην ταυτην· αλλα δια την ασεβειαν των εθνων τουτων εκδιωκει αυτους ο Κυριος απ' εμπροσθεν σου. 5 Ουχι δια την δικαιοσυνην ουδε δια την ευθυτητα της καρδιας σου εισερχεσαι να κληρονομησης την γην αυτων· αλλα δια την ασεβειαν των εθνων τουτων Κυριος ο Θεος σου εκδιωκει αυτα απ' εμπροσθεν σου, και δια να στερεωση τον λογον, τον οποιον ο Κυριος ωμοσε προς τους πατερας σου, προς τον Αβρααμ, προς τον Ισαακ και προς τον Ιακωβ. 6 Γνωρισον λοιπον, οτι Κυριος ο Θεος σου δεν σοι διδει την γην ταυτην την αγαθην να κληρονομησης αυτην δια την δικαιοσυνην σου· διοτι εισαι λαος σκληροτραχηλος.

7 Ενθυμου, μη λησμονησης ποσον παρωργισας Κυριον τον Θεον σου εν τη ερημω αφ' ης ημερας εξηλθετε εκ γης Αιγυπτου, εωσου εφθασατε εις τον τοπον τουτον, παντοτε εστασιασατε κατα του Κυριου. 8 Και εν Χωρηβ παρωργισατε τον Κυριον και εθυμωθη ο Κυριος εναντιον σας δια να σας εξολοθρευση, 9 οτε ανεβην εις το ορος δια να λαβω τας πλακας τας λιθινας, τας πλακας της διαθηκης την οποιαν ο Κυριος εκαμε προς εσας. Τοτε εμεινα εν τω ορει τεσσαρακοντα ημερας και τεσσαρακοντα νυκτας· αρτον δεν εφαγον και υδωρ δεν επιον· 10 και εδωκεν εις εμε ο Κυριος τας δυο λιθινας πλακας, γεγραμμενας δια του δακτυλου του Θεου· και επ' αυτας ησαν γεγραμμενοι παντες οι λογοι, τους οποιους ελαλησεν ο Κυριος προς εσας επι του ορους εκ μεσου του πυρος εν τη ημερα της συναξεως. 11 Και εις το τελος των τεσσαρακοντα ημερων και τεσσαρακοντα νυκτων εδωκεν εις εμε ο Κυριος τας δυο λιθινας πλακας, τας πλακας της διαθηκης. 12 Και ειπεν ο Κυριος προς εμε, λεγων, Ειδον τον λαον τουτον και ιδου, ειναι λαος σκληροτραχηλος· 13 αφες με να εξολοθρευσω αυτους και να εξαλειψω το ονομα αυτων υποκατωθεν του ουρανου· και θελω σε καμει εις εθνος δυνατωτερον και μεγαλητερον παρα τουτους. 14 Ειπεν στι ο Κυριος προς εμε, λεγων, Ειδον τον λαον τουτον και ιδου, ειναι λαος σκληροτραχηλος· 15 και επεστρεψα και κατεβην απο του ορους, και το ορος εκαιετο με πυρ, και αι δυο πλακες της διαθηκης ησαν παρα τουτους τουρανου· και θελω σε καμει εις εθνος δυνατωτερον και μεγαλητερον παρα τουτους. 16 Και επεστρεψα και κατεβην απο του ορους, και το ορος εκαιετο με πυρ, και αι δυο πλακες της διαθηκης ησαν παρα τουτους τουρανου· και θελω σε καμει εις εθνος δυνατωτερον και μεγαλητερον παρα τουτους. 17 Και επεστρεψα και κατεβην απο του ορους, και το ορος εκαιετο με πυρ, και αι δυο πλακες της διαθηκης ησαν παρα τουτους τουρανου· και θελω σε καμει εις εθνος δυνατωτερον και μεγαλητερον παρα τουτους. 18 Και επεστρεψα και κατεβην απο του ορους, και το ορος εκαιετο με πυρ, και αι δυο πλακες της διαθηκης ησαν παρα τουτους τουρανου· και θελω σε καμει εις εθνος δυνατωτερον και μεγαλητερον παρα τουτους.
αμαρτιών σας, τας οποιας ημαρτήσατε, πραττόντες πονηρά ενωπίον του Κυρίου, ωστε να παροργίσετε αυτόν· 19διότι κατεφοβήθην δια τον θυμόν και την οργήν, με την οποίαν ο Κυρίος ήτο θυμωμένος εναντίον σας δια να σας εξολοθρεύσει. Αλλ' ο Κυρίος εισήκουσε μου και ταυτήν την φοράν. 20Και ήτο ο Κυρίος θυμωμένος σφοδρά κατά του Λαού, δια να εξολοθρεύσει αυτόν· και εδείπνη και υπέρ του Λαού εν τῷ καιρῷ εκείνῳ. 21Και ελαβόν την αμαρτίαν σας, τον μοσχόν τον οποίον εκαμετε, και κατεκαύσα αυτόν εν πυρί και συνετριψα αυτόν και κατελεπτύνα αυτόν εωσου εγείνε λεπτόν ως σκονή· και ερρίψα την σκονήν τουτοις εις τὸν χειμάρρον τὸν καταβαίνοντα απὸ τοῦ ορούς. 22Και εν Ταβερα καὶ εν Μασσα καὶ εν Κιβρωθ-αττααβα παροργίσατε τον Κυρίον. 23Και οτε ο Κυρίος σας απεστείλεν απὸ Καδης-βαρνη, λεγὼν, Αναβητε καὶ κληρονομησατε την γην, την οποίαν εδωκα εις εσας, τοτε σεις εστασιασατε εναντιον της προσταγης Κυριου του Θεου σας, και δεν επιστευσατε εις αυτον ουδε εισηκουσατε της φωνης αυτου. 24Παντοτε εστασιασατε εναντιον του Κυριου, αφ' ης ημερας εγνωρισα. 25Και προσεπεσον ενωπίον του Κυριου τεσσαρακοντα ημερας και τεσσαρακοντα νυκτας, καθως προσεπεσον προτερον· διοτι ο Κυριος ειπε να σας εξολοθρευση. 26Και εδεεθην του Κυριου λεγων, Κυριε Θεε, μη εξολοθρευσης τον λαον σου και την κληρονομιαν σου, τον οποιον ελυτρωσας δια της μεγαλωσυνης σου, τον οποιον εξηγαγες εξ Αιγυπτου εν χειρι κραταια. 27ενθυμηθητι τους δουλους σου, τον Αβρααμ, τον Ισαακ και τον Ιακωβ· μη επιβλεψης εις την σκληροτητα του λαου τουτου, μητε εις τας ασεβειας αυτων, μητε εις τας αμαρτιας αυτων· 28μηπως ειπωσιν οι κατοικοι της γης, εκ της οποιας εξηγαγες ημας, Επειδη ο Κυριος δεν ηδυνατο να εισαγαγη αυτους εις την γην, την οποιαν υπεσχεθη προς αυτους, και επειδη εμισει αυτους, εξηγαγεν αυτους δια να φονευση αυτους εν τη ερημω. 29αλλ' ουτοι ειναι λαος σου και κληρονομια σου, τους οποιους εξηγαγε με την δυναμιν σου την μεγαλην και με τον βραχιονα σου τον εξηπλωμενον.

Chapter 10

1Κατ' εκεινον τον καιρον ειπε Κυριος προς εμε, Λατομησον εις σεαυτον δυο πλακας λιθινας ως τας πρωτας, και αναβα προς εμε εις το ορος, και καπε εις σεαυτον κιβωτον ξυλινην. 2Και θελω γραψει επι τας πλακας τα λογια τα οποια ησαν εις τας πρωτας πλακας, τας οποιας συνετριψας, και θελεις εναποθεσει αυτας εν τη κιβωτω. 3Και λατομησα δυο πλακας λιθινας ως τας πρωτας, και ανεβην εις το ορος, εχων τας δυο πλακας εις τας χειρας μου. 4Και εγραψεν επι τας πλακας, κατα την γραφην την πρωτην, τας δεκα εντολας, τας οποιας ελαλησε Κυριος προς εσας εν τω ορει εκ μεσου του πυρος, εν τη ημερα της συναξεως. 5Και επιστρεψας κατεβην απο του ορους και ειναι εκει, καθως επιλεξας και επετελεσας αυτας εις την αμαρτιαν εις τον καιρον εκεινον.
Λευι, διὰ να βασταζη την κιβωτον της διαθηκης του Κυριου, να παριστατει ενωπιον του Κυριου δια να υπηρετη αυτον, και να ευλογη εις την ημερα ταυτης. 9 Και εγω εσταθη επι του ορους, ως το προτερον, τεσσαρακοντα ημερας και τεσσαρακοντα νυκτας· και εισηκουσε μου ο Κυριος και ταυτην την φοραν, και δεν ηθελησεν ο Κυριος να σε εξολοθρευση. 10 Και τωρα, Ισραηλ, τι ζητει Κυριος ο Θεος σου παρα σου, ειμη να φοβησαι Κυριον τον Θεον σου, να περιπατης εις πασας τας οδους αυτου και να αγαπας αυτου, και να λατρευς Κυριον τον Θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου, 11 να φυλαττης τας εντολας του Κυριου και τα διαταγματα αυτου, τα οποια εγω προσταζω εις σε σημερον δια το καλον σου; 12 Και ειπε Κυριος προς εμε, Σηκωθητι, προπορευου του λαου, δια να εισελθωσι και κληρονομησι την γην, την οποιαν ωμοσα προς τους πατερας αυτων να δωσω εις αυτους.

Chapter 11

1 Αγαπα λοιπον Κυριον τον Θεον σου και φυλαττε τα φυλαγματα αυτου και τα διαταγματα αυτου, και τα κρισιες αυτου, και τας εντολας αυτου, πασας τας ημερας. 2 Και γνωρισατε σημερον· διοτι ουχι τα παιδια σας, τα οποια δεν εγνωρισαν, και τα οποια δεν ειδον την παιδειαν Κυριου του Θεου σας, τα μεγαλεια αυτου, την χειρα αυτου την κραταιαν και τον βραχιονα αυτου τον εξηπλωμεν, 3 και τα σημεια αυτου, και τα εργα αυτου, οσα εκαμεν εν μεσω της Αιγυπτου, και τα στρατευμα, εις τους ιππους αυτων και εις τας αμαξας αυτων, τινι τροπω εκαμε τα υδατα της Ερυθρας θαλασσης να καταποντισωσιν αυτους οτε σας κατεδιωκον οπισθεν, και ο Κυριος εξωλοθρευσεν αυτους εως της ημερας ταυτης, 4 και τι εκαμεν εις εσα σας σε την ερημω, εως να ελθητε εις τον τοπον τουτον, 5 και τι εκαμεν εις τον Δαθαν και Αβειρων τους υιους Ελιαβ υιου του Ρουβην,
πως η γη ηνοίξε το στομα αυτης και κατεπιεν αυτους και τας οικογενειας αυτων και τας σκηνας αυτων και πασαν την περιουσιαν αυτων, εν μεσω παντος του Ισραηλ. 7 αλλ' οι οφθαλμοι σας ειδον παντα τα εργα του Κυριου τα μεγαλα, οσα εκαμε. 8 Δια τουτο θελετε φυλαττε πασας τας εντολας, τας οποιας εγω προσταται εις αυτους και εις το σπερμα αυτων, γην ίδιους γαλα και μελι.

9 Εις εσας σημερον, απο της αρχης του ετους εως τελους του ετους, και δια τουτο θελετε φυλαττε το σπερμα αυτων, γην ρεουσαν γαλα και μελι.

10 Διοτι η γη, εις την οποιαν εισερχεσαι δια να κληρονομησητε αυτην, δεν ειναι ως η γη της Αιγυπτου εκ της οποιας εξηλθετε, οπου εσπειρες τον σπορον σου, και εποτιζες δια του ποδος σου, ως κηπον λαχανων. 11 Αλλ' η γη, εις την οποιαν διαβαινετε δια να κληρονομησητε αυτην, γη ορεων και κοιλαδων, απο της βροχης του ουρανου πινει υδωρ.

12 Και εαν επιμελως ακουσητε τας εντολας μου, τας οποιας εγω προσταζω εις εσας σημερον, να αγαπατε Κυριον τον Θεον σας, και να λατρευητε αυτον εξ ολης της καρδιας σας και εξ ολης της ψυχης σας, 13 τοτε θελω δωσει την βροχην της γης σας εν τω καιρω αυτης, την πρωιμον και την οψιμον, δια να συναξης τον σιτον σου και τον οινον σου, και δια να τρωγης και να χορταινης. 14 Προσεχετε εις εαυτους, μηποτε πλανηθη η καρδια σας και παραδρομησητε και λατρευσητε αλλους θεους και προσκυνησητε αυτους· και εξαφθη η οργη του Κυριου εναντιον σας, και κλειση τον ουρανον, δια να μη βρεξη, και η γη να μη δωση τους καρπους αυτης· και ησθε παραυτα εκ της γης της αγαθης, την οποιαν διδει εις εσας ο Κυριος.

15 Θελετε λοιπον βαλει τους λογους μου τουτους εις την καρδιαν σας και εις την ψυχην σας· και θελετε δεσει αυτους δια σημειον επι της χειρος σας και θελουσιν εισθαι ως προμετωπιδια μεταξυ των οφθαλμων σας και καθημενος εν τη οικια σου και περιπατων εν τη οδω και πλαγιαζων και εγειρομενος· και θελεις γραψει αυτους επι τους παραστατας της οικιας σου και επι τας πυλας σου· δια να πολλαπλασιασθωσιν αι ημεραι σας και αι ημεραι των τεκνων σας επι της γης, την οποιαν ο Κυριος ωμοσε προς τους πατερας σας να δωση εις αυτους, ως αι ημεραι του ουρανου επι της γης. 16 Και εαν φυλαξητε επιμελως πασας τας εντολας ταυτας, τας οποιας εγω προσταται εις αυτους, και να εκτελητε αυτας, να αγαπατε Κυριον τον Θεον σας, να περιπατητε εις πασας τας οδους αυτου, και να ησθε προσκεκολλημενοι εις αυτον, 17 τοτε θελει εκδιωξει ο Κυριος παντα τα εθνη απ' εμπροσθεν σας, και θελετε κληρονομησει εθνη μεγαλητερα και δυνατωτερα σας. 18 Πας ο τοπος, οπου πατηση το ιχνος των ποδων σας, ιδικος σας θελει εισθαι απο της ερημου και του Λιβανου, απο του ποταμου, του ποταμου Ευφρατου, και εως της βαλανος της ποιμενος, και συμπασχειτε της θαλασσης της, και πατησητε την κληρονομια εις αυτους.

19 Πος ο τοπος, οπου επιτραπεται να σταθη εμπροσθεν σας· τον φοβον σας και τον τρομον σας θελει εμβαλλει Κυριος ο Θεος σας επι προσωπου πασης της γης, την οποιαν ηστησητε, και θελει εισθαι τον οριον σας. 20 Φυλαξητε επιμελως τας εντολας σας, και λατρευητε τον Θεον σας, και θελετε να περιπατητε εις πασας τας οδους αυτους και να αγαπατε τον Θεον σας και να προσκυνησητε τον σπερμα αυτους.
της οδού, την οποίαν εγώ προστατάζω εἰς εσάς σήμερον, ὡστε να ακολουθήσετε ἄλλους θεούς, τοὺς οποίους δὲν εγνώρισατε. 29Καὶ οταν Κυριος ὁ θεος σου σου εἰς εἰσαγαγή εἰς την γην, εἰς την οποίαν υπάγεται διὰ νὰ κληρονομησῆτε αὐτὴν, θελεῖς θεσεῖ την εὐλογίαν εἰς τῇ περὶ τοῦ θου δυσμάς ἡλίου, εν τῇ γῇ τῶν Χαναναίων, τῶν κατοικοῦντων εν τῇ πεδιᾷ, κατεναντὶ Γαλγάλων, πλησιον τῆς δρυὸς Μορεχ; 30Διὸτι σεις διαβαίνετε τον Ιορδανήν, κατὰ τὴν οδὸν τὴν πρὸς δυσμὰς ἡλίου, ἐν τῇ γῇ τῶν Χαναναίων, τῶν κατοικοῦντων εἰς τὴν κατάραν επὶ τὸ οροῖ Γαριζιν καὶ τὴν καταραν ἐπὶ τὸ οροῖ Εβαλ. 31Δεν εἶναι τὰ τῶν πέραν τοῦ Ιορδανοῦ, κατὰ τὴν οδον πρὸς δυσμας ἡλίου, ἐν τῇ γῇ τῶν Χαναναίων, τῶν κατοικοῦντων εἰς τὴν πεδιαν, κατεναντὶ Γαλγαλῶν, πλησιον τῆς δρυος Μορεχ; 32Καὶ θελεῖς προσεχεῖ νὰ εκτελήσετε πάντα τὰ διατάγματά καὶ τὰς κρίσεις, τὰς οποίας βάλλω εἰς εσάς σήμερον.

Chapter 12

1Τὰ τὰ διατάγματα καὶ αἱ κρίσεις, τὰ οποία θέλετε προσεχεῖ να εκτελήσετε, εν τῇ γῇ τῆς οποίας Κυριος ο θεος τῶν πατέρων σου διδεῖ εἰς σὲ νὰ κληρονομησῆ την γῆν, παὰς τὰς ημέρας τὰς οποίας ζήτηε εἰς τῆς γῆς. 2Θελεῖς καταστρέψει πάντας τοὺς τόπους, όπου τὰ θέματα αὐτῶν, εἰπὼς ἐπὶ τοὺς λόφους καὶ ἐπὶ τὰς υψίδες τῶν θέουν αὐτῶν, καὶ ἐξαλείψει τὰ νοματά αὐτῶν εἰς τὸν τόπον εἰκείνου. 3Δεν θέλετε καμὲρον εἰς Κυριον τὸν θεον σας; 5αλλ' εν τῷ τόπῳ, ὁ τὸν Κυριος ο θεος σας εἴλεξε εἰς πᾶσαν τῶν φυλῶν σας, διὰ τοῦτον αὐτὸν, διὰ νὰ φιλοτρώσας πάντας τοὺς τοὺς τοὺς ἐθνῆ, τὰς οποίας θελεῖς κυριαρχεῖ, εἰς πᾶσαν οὔτε τῶν υψίδων, οὐκ ἀλλ' εἰς τὸν θεον αὐτού, καὶ κατακαίσει τὰς υψίδες τῶν θέουν αὐτῶν, καὶ ἐξαλέξει τὰ νοματὰ αὐτῶν εἰς τὸν τόπον εἰκείνου. 4Δεν θέλετε καμὲρον εἰς Κυριον τὸν θεον σας διὸτι δεν ἐρχεῖται εἰς τὸν τόπον, ὅπου Κυριος ο θεος σας διδεῖ εἰς σὲ νὰ κληρονομησῆ τὴν κληρονομιάν τὴν γην τὴν οποίαν διδεῖς εἰς σὲ, καὶ δῶς καὶ νὰ κατοικήσετε εἰς εσάς σας μετὰ αὐτῶν, ωστε νὰ κατοικήσετε εἰς τὸν τόπον, ὅπου θελεῖς νὰ κατοικήσετε. 5Αλλ' ὑποτε τοὺς τοὺς τούς τοὺς ἐθνῶν, τὰς οποίας θελεῖς νὰ κυριαρχήσετε, καὶ ἐξαλέξει τὰς υψίδες τῶν θεῶν αὐτῶν, καὶ ἐξαλέξει τὰς υψίδες τῶν θεῶν αὐτῶν, καὶ ἐξαλέξει τὰς υψίδες τῶν θεῶν αὐτῶν, καὶ ἐξαλέξει τὸν τόπον, ὅπου θελεῖς νὰ κατοικήσετε. 6Καὶ εἰς τὸν τόπον, ὃ τὸν Κυριος ο θεος σας εἴλεξε εἰς πᾶσαν τῶν υψίδων. 7Δεν θέλετε καμὲρον εἰς Κυριον τὸν θεον σας διὸτι δεν ἐρχεῖται εἰς τὸν τόπον, ὡστε νὰ κατοικήσετε εἰς πᾶσαν τῶν υψίδων, ὅπου θελεῖς νὰ κατοικήσετε. 8Δεν θέλετε καμὲρον εἰς Κυριον τὸν θεον σας διὸτι δεν ἐρχεῖται εἰς τὸν τόπον, ὅπου θελεῖς νὰ κατοικήσετε. 9Αλλ' ὑποτε τοὺς τούς τοὺς τούς ἐθνῶν, τὰς οποίας θελεῖς νὰ κυριαρχήσετε, καὶ δῶς καὶ νὰ κατοικήσετε εἰς εσάς σας, καὶ δῶς καὶ νὰ κατοικήσετε εἰς εσάς σας, καὶ δῶς καὶ νὰ κατοικήσετε εἰς εσάς σας, καὶ δῶς καὶ νὰ κατοικήσετε εἰς εσάς σας. 11Τὸ τὸν τόπον, ὃ τὸν Κυριος ο θεος σας εἴλεξε εἰς πᾶσαν τῶν υψίδων, ὅπου θελεῖς νὰ κατοικήσετε. 12Καὶ θέλετε εὐφραίνεσθαι εἰς πᾶσαν τὴν γην τὴν θεοῦ σας, καὶ ἐξαλέξει τὰς υψίδες τῶν θεῶν αὐτῶν, καὶ ἐξαλέξει τὰς υψίδες τῶν θεῶν αὐτῶν, καὶ ἐξαλέξει τὰς υψίδες τῶν θεῶν αὐτῶν, καὶ ἐξαλέξει τὰς υψίδες τῶν θεῶν αὐτῶν. 13Προσεχεῖ εἰς εσάς, μὴ προσφέρῃς τὸ αὐτοὶ και αἱ δουλαὶ σας, καὶ αἱ δουλαὶ σας, καὶ αἱ δουλαὶ σας, καὶ αἱ δουλαὶ σας, καὶ αἱ δουλαὶ σας, καὶ αἱ δουλαὶ σας.
τοπον, οντινα ιδης. 14ἀλλ’ εἰς τὸν τοπον, οντινα εκλεξη ο Κυριος εν μια των φυλων σου, εκει θελεις προσφερεται τα ολοκαυτωματα σου και εκει θελεις καμνει παντα σαα εγω σε προσταζω.  
15Δυνασαι ομως να σφαζης και να τρωγης κρεας εντος εκει οντινα εκλεξη ο Κυριος εν μια των φυλων σου, θελεις προσφερει τα ολοκαυτωματα σου και θελεις παντα οσα εγω σε προσταζω.  
16Δυνασαι ομως να σφαζης και να τρωγης κρεας εντος εκει οντινα εκλεξη ο Κυριος εν μια των φυλων σου, και επιθυμης να τρωγης κρεας παντα οσα εγω σε προσταζω.  
17Αλλα πρεπει να τρωγης εντος των πυλων σου το αιμα των θυσιων, και θελεις να φαγης κρεας, δια να εκπληκησης αυτο ως καθαρος και ακαθαρτος να τρωγης αυτο εξ αυτου.  
18Αλλα πρεπει να τρωγης κρεας και να φαγης το αιμα των θυσιων, δια την ψυχη σου εχει επιθυμης να φαγης κρεας, δια την ζωη σου ειναι η ψυχη και δεν δυνασαι να τρωγης κρεας εντος των πυλων σου.  
19Προσεται εις σεαυτον, μηποτε εγκαταλιπης τον Λευιτην, οσον χρονον ζης επι της γης σου.  
20Οταν Κυριος ο Θεος σου πλατυνη τα ορια σου, και επιθυμης να φαγης κρεας, δια θελης να φαγης κρεας και επιθυμης να φαγης αυτο εξ αυτου.  
21Αλλα πρεπει να τρωγης εντος του τοπου, οντινα εκλεξη ο Κυριος εν μια των φυλων σου και επιθυμης να φαγης κρεας και επιθυμης να φαγης το αιμα των θυσιων παντα σαα εγω σε προσταζω.
Chapter 13

1Εαν εγερθή εν μεσω σου προφητης η ενυπνιαζομενος ενυπνια και δωση εις σε σημειον η 
τεραστιον, και αληθευση το σημειον η το τεραστιον, περι του οποιου εκεινον η εκεινον η εκεινον η ενυπνιαζομενον 
ευπνια' διοτι δοκιμαζει εσας Κυριος ο Θεος σας, δια να γνωριση εαν αγαπατε Κυριον τον Θεον 
σας εξ ολης της καρδιας σας και εξ ολης της ψυχης σας. 4Κυριον τον Θεον σας θελετε εξαφανισει 
και αυτον θελετε φοβεισθαι, και τας εντολας αυτου θελετε φυλαττει, και εις την φωνην αυτου 
θελετε υπακουει, και αυτον θελετε λατρευει, και εις αυτον θελετε εισθαι προσκεκολλημενοι. 
5Εκεινος δε ο προφητης η εκεινος ο ενυπνιαζομενος ενυπνια θελει θανατωθη· διοτι ελαλησεν 
αποστασιαν κατα Κυριου του Θεου σας, οστις σας εξηγαγεν εκ γης Αιγυπτου και σας ελυτρωσεν 
eξ οικου δουλειας, δια να σε αποπλανηση εκ της οδου, εις την οποιαν προσεταξεν εις σε Κυριος ο 
Θεος σου να περιπατης· και θελεις εξαφανισει το κακον εκ μεσου σου.

6Εαν ο αδελφος σου, ο υιος της μητρος σου, η ο υιος σου η η θυγατηρ σου η η γυνη του κολπου 
ουσις ειναι ως η ψυχη σου, σε παρακινηση κρυφιως, λεγων, Ας υπαγωμεν και ας λατρευσωμεν αλλους θεους, 
oυδε θελεις συγκατανευσει εις αυτον, ουδε θελεις δωσει ακροασιν εις αυτον, ουδε θελεις φεισθη αυτον ο 
οφθαλμος σου, ουδε θελεις σπλαγχνισθη ουδε θελεις κρυψει αυτον· 
9αλλα εξαπαντος θελεις 
θανατωσει αυτον· η χειρ σου θελει εισθαι πρωτη επ' αυτον δια να θανατωσης αυτον, και η χειρ 
pαντος του λαου επειτα. 10Και θελεις λιθοβολησει αυτον με λιθους, ωστε να αποθανη· διοτι 
eζητησε να σε αποπλανηση απο Κυριου του Θεου σου, οστις σε εξηγαγεν εκ γης Αιγυπτου, εξ οικου 
dουλειας. 
11Και πας ο Ισραηλ ακουσας θελει φοβηθη και δεν θελει καμει πλεον εν μεσω σου 
τοιουτον κακον. 12Εαν ακουσης εις τινα των πολεων σου, τας οποιας Κυριος ο Θεος σου διδει εις 
κατοικης εκεινα, να λεγωσιν, 
13ανθρωποι παρανομοι εξηλθον εκ μεσου σου και επλανησαν 
tους κατοικους της πολεως αυτων, λεγοντες, Ας υπαγωμεν και ας λατρευσωμεν αλλους θεους, 
tους οποιους δεν εγνωρισας συ ουτε οι πατερες σου, 
14τοτε θελεις εξετασει και ερωτησει και ερευνησει επιμελως· και 
eαν ηναι αληθες και βεβαιον το πραγμα, οτι τουτον βδελυγμα ενηργηθη εν μεσω σου, 15εξαπαντος 
θελεις παταξει τους κατοικους της πολεως εκεινης εν στοματι μαχαιρας, εξολοθρεων αυτην και 
pαντας τους εν αυτη, και τα κτηνη αυτης, εις Κυριον τον Θεον σου· και θελει εισθαι εις τον αιωνα 
erειπια· δεν 
θελει οικοδομηθη πλεον. 
16Και δεν θελει προσκολληθη εις την χειρα σου ουδεν εκ του αναθεματος· 
δια να επιστρεψη ο Κυριος απο της εξαψεως του θυμου αυτου, και να δειξη προς σε ελεος, και να 
σε σπλαγχνισθη και να σε πολυπλασιαση, καθως ωμοσε προς τους πατερας σου, 18οταν υπακουηση 
eις την φωνην Κυριου του Θεου σου, ωστε να φυλαττηση πασας τας εντολας αυτου, τας οποιας εγω 
προσταζω εις σε σημερον, να πραττης το αρεστον ενωπιον Κυριου του Θεου σου.
Chapter 14

1 Σεις εἰσθε υἱοὶ Κυρίου του Θεού σας· δεν θελετε καμει εις το σώμα σας εντομας, ουδε θελετε καμει φαλακρωμα αναμεσον των οφθαλμων σας, δια νεκρων. 2 Διοτι λαος αγιος εισαι εις Κυριον τον Θεον σου· και εις εξελεξεν ο Κυριος δια να ησαι εις αυτον λαος εκλεκτος, παρα παντα τα εθνη τα επι της γης. 3 Δεν θελεις τρωγει ουδεν βδελυκτον. 4 Ταυτα ειναι εις το κτημα, τα οποια θελετε τρωγει· ο βους, το προβατον και η αιξ, 5 η ελαφος και η δορκας και ο βουβαλος και ο αγριοτραγος και ο πυγαργος και ο αγριος βους και η καμηλοπαρδαλις. 6 Και παν τετραποδον εχον τον ποδα διχηλον και το ονυχιον διηρημενον εις δυο χηλας, ταυτα θελετε τρωγει. 7 Ταυτα ως δεν θελείς τρωγει εκ των οσα αναμασσωσιν, η εκ των οσα εχουσι το ονυχιον διχηλον· την καμηλον και τον λαγων και τον δασυποδα· διοτι αναμασσωσι μεν, πλην δεν εχουσι διηρημενον το ονυχιον· ταυτα ειναι ακαθαρτα εις εσας· 8 και τον χοιρον, διοτι εχει μεν το ονυχιον διχηλον, πλην δεν αναμασσα· ειναι ακαθαρτος εις εσας· απο του κρεατος αυτων δεν θελεις τρωγει ουδε το θνησιμαιον αυτων θελεις εγγιζει. 9 Εκ παντων των εν τοις υδασι ταυτα θελετε τρωγει παντα, οσα εχουσι πτερυγια και λεπη, θελεις τρωγει· 10 παντα δε, οσα δεν εχουσι πτερυγια και λεπη, δεν θελεις τρωγει· ειναι ακαθαρτα εις εσας. 11 Παν πτηνον καθαρον θελεις τρωγει. 12 Ταυτα ως ειναι εκεινα, εκ των οποιων δεν θελεις τρωγει· ο αετος και ο γρυπαετος και ο μελαναετος 13 και ο γυπαετος και ο ικτινος και ο γυπς κατα το ειδος αυτου, 14 και πας κοραξ κατα το ειδος αυτου, 15 και η στρουθοκαμηλος και η γλαυξ και ο ιβις και ο ιεραξ κατα το ειδος αυτου, 16 ο νυκτικοραξ και η μεγαλη γλαυξ και ο κυκνος, 17 και ο πελεκαν και η κισσα και η αιθυια, 18 και ο πελαργος και ο ερωδιος κατα το ειδος αυτου και ο επωψ και η νυκτερις. 19 Και παντα τα ερπετα τα πτερωτα ειναι ακαθαρτα εις εσας· δεν θελουσι τρωγεσθαι. 20 Παν πτηνον καθαρον θελεις τρωγει. 21 Ουδεν θνησιμαιον θελεις τρωγει· εις τον ξενον τον εντος των πυλων σου θελεις διδει αυτα, δια να τρωγη αυτο· η θελεις πωλει αυτο εις αλλογενη· διοτι λαος αγιος εισαι εις Κυριον τον Θεον σου. Δεν θελεις εψησει εριφιον εν τω γαλακτι της μητρος αυτου. 22 Θελεις εξαπαντος δεκατιζει παντα τα γεννηματα του σπορου σου, τα οποια φερει ο αγρος κατ' ετος. 23 Και θελεις τρωγει ενωπιον Κυριου του Θεου σου, εν τω τοπω οντινα εκλεξη δια να θεση το ονομα αυτου εκει, το δεκατον του σιτου σου, του οινου σου και του ελαιου σου, και τα πρωτοτοκα των βοων σου και των προβατων σου· δια να μαθης να φοβησαι παντοτε Κυριον τον Θεον σου. 24 Και εαν η οδος ηναι πολυ μακραν δια σε, ωστε να μη δυνασαι να φερης αυτα, η εαν ο τοπος απεχη πολυ απο σου, οντινα εκλεξη Κυριος ο Θεος σου δια να θεση εκει το ονομα αυτου, οτε σε ηυλογησε Κυριος ο Θεος σου, 25 τοτε θελεις εξαργυρωσει αυτα, και θελεις κομποδεσει το αργυριον εις την χειρα σου και υπαγει εις τον τοπον οντινα εκλεξη Κυριος ο Θεος σου· και θελεις δωσει το αργυριον αντι οποιουδηποτε πραγματος επιθυμει η ψυχη σου, αντι βοων η αντι προβατων η αντι οινου η αντι σικερα η αντι οποιουδηποτε πραγματος ορεγεται η ψυχη σου· και θελεις τρωγει εκει ενωπιον Κυριου του Θεου σου, και θελεις ευφρανθη, συ και ο οικος σου και ο Λευιτης ο εντος των πυλων σου· δεν θελεις εγκαταλειψει αυτον· διοτι δεν εχει μεριδα ουδε κληρονομιαν μετα σου. 26 Εις το τελος του τριτου ετους, θελεις εκφερει παν το δεκατον των γεννηματων σου του ετους εκεινου,
και θελεις εναποθετει εντος των πυλων σου· 29 και ο Λευιτης, διοτι δεν εχει μεριδα ουδε κληρονομιαν μετα σου, και ο ξενος και ο ορφανος και η χηρα, οιτινες ειναι εντος των πυλων σου, θελουσιν ερχεσθαι και θελουσι τρωγει και χορταινει δια να σε ευλογηση Κυριος ο Θεος σου εις παντα τα εργα της χειρος σου οσα εργαζεσαι.

Chapter 15

1 Εν τω τελει του εβδομου ετους θελεις καμνει αφεσιν.
2 Και ουτος ειναι ο νομος της αφεσεως· πας δανειστης, οστις εδανεισε τι εις τον πλησιον αυτου, θελει αφησει αυτο· δεν θελει απαιτει αυτο απο τον πλησιον αυτου η απο τον αδελφον αυτου· τουτο ονομαζεται αφεσις του Κυριου.
3 Διοτι ξενος δυνασαι να απαιτης αυτο· ο, τι ομως ο αδελφος σου εχει εκ των ιδικων σου, η χειρ σου θελει αφινει αυτο· δια να μη υπαρχη πτωχος μεταξυ σας· διοτι ο Κυριος θελει σε ευλογησει μεγαλως εν τη γη, την οποιαν Κυριος ο Θεος σου διδει εις σε κληρονομιαν, δια να εξουσιασης αυτην· 5 αν μονον επιμελως ακουης την φωνην Κυριου του Θεου σου, δια να προσεχης να καμνης πασας τας εντολας ταυτας, τας οποιας εγω σε προσταζω σημερον.
6 Διοτι Κυριος ο Θεος σου θελει σε ευλογησει, καθως υπεσχεθη εις σε· και θελεις δανειζει εις πολλα εθνη, συ ομως δεν θελουσι δανειζεσθαι και θελεις βασιλευει επι πολλα εθνη, επι σε ομως δεν θελουσι βασιλευσει.
7 Εαν ηναι εν μεσω σου πτωχος εκ των αδελφων σου εντος των πυλων σου, εν τη γη σου την οποιαν Κυριος ο Θεος σου διδει εις σε, δεν θα δωσης εις αυτον, και εξαπαντος θελεις ανοιξει την χειρα σου προς αυτον, και εξαπαντος θελεις δανεισει εις αυτον ικανα δια την χρειαν αυτου, εις ο, τι χρειαζεται.
8 Προσεχε εις σεαυτον, μηποτε επελθη κακος στοχασμος επι την καρδιαν σου και ειπης, Πλησιν εις το εβδομον ετος, το ετος της αφεσεως· και πονηρευθη ο οφθαλμος σου και δεν δωσης εις αυτον, και βοηση προς τον Κυριον κατα σου, και γεινη εις σε αμαρτια.
9 Διοτι αν εξαποστειλης αυτον ελευθερον απο σου, και δεν θα δωσης εις αυτον, και βοηση προς τον Κυριον κατα σου, και γεινη εις σε αμαρτια.
10 Διοτι δεν θελει λειψει πτωχος εκ μεσου της γης σου· δια τουτο εγω προσταζω εις σε, λεγων, Θελεις εξαπαντος ανοιγει την χειρα σου προς τον αδελφον σου και προς τον ενδεκαυτον σου επι της γης σου.
11 Θελεις δωσει εξαπαντος εις αυτον, και η καρδια σου δεν θα δωσης εις αυτον· επειδη δια τουτο θελεις επιτομον εις αυτον ελευθερον απο σου.
12 Και οταν εξαποστειλης αυτον ελευθερον απο σου, δεν θελεις επιτομον αυτον η ουδειςσεις· και θελεις εξαπαντος εις αυτον ελευθερον απο σου.
13 Θελεις εξαπαντος ευφοριας αυτον απο των προβατων σου και απο του αλωνιου σου και απο του ληνου σου· τυλαγει τον ουκον σου, διοτι ειπης, δεν εξερχομαι απο σου· επειδη δια τουτο θα δωσει εις αυτον ετος ευφοριαν σε αμαρτια και απο τον ληνου σου· ακου ο Κυριος ο Θεος σου σε ηυλογησε, θελεις δωσει εις αυτον.
14 Και θελεις ενθυμηθη οτι δουλος εσταθης εν γη Αιγυπτου, και Κυριος ο Θεος σου σε ελυτρωσεν· και εις την γη Αιγυπτου ενθυμηθης· και απο του ληνου σου· ακου ο Κυριος ο Θεος σου σε ηυλογησε, θελεις δωσει εις αυτον.
δουλην σου θελεις καμει ομοιως. 18Δεν θελει φανη εις σε σκληρον, εις εις σε μισθωτον δουλου, εξ ετη και Κυριος ο Θεος σου θελει σε ευλογει εις παν ο, τι καμνεις. 19Παντα τα πρωτοτοκα, οσα γεννησαν εις σε σκληρον, εις σε μισθωτον δουλου, εξ ετη, και Κυριος ο Θεος σου θελει σε ευλογει εις παν ο, τι καμνεις.

18 Δεν θελει φανη εις σε σκληρον, εις εις σε μισθωτον δουλου, εξ ετη και Κυριος ο Θεος σου θελει σε ευλογει εις παν ο, τι καμνεις.

19 Παντα τα πρωτοτοκα, οσα γεννησαν εις σε σκληρον, εις εις σε μισθωτον δουλου, εξ ετη, και Κυριος ο Θεος σου θελει σε ευλογει εις παν ο, τι καμνεις.

Chapter 16

1 Φυλαττε τον μηνα Αβιβ και καμει το πασχα εις Κυριον τον Θεον σου· επειδη εις τον μηνα Αβιβ σε εξηγαγε Κυριος ο Θεος σου εξ Αιγυπτου δια νυκτος. 2 Θελεις λοιπον θυσιαζει το πασχα εις Κυριον τον Θεον σου, προβατον και βουν, εν τω τοπω οντινα εκλεξη ο Κυριος δια να κατοικιση εκει το ονομα αυτου.

2 Θελεις λοιπον θυσιαζει το πασχα εις Κυριον τον Θεον σου, προβατον και βουν, εν τω τοπω οντινα εκλεξη ο Κυριος δια να κατοικιση εκει το ονομα αυτου.

3 Θελεις εμπειρει αυτο τον εορτην της σκηνοπηγιας, αφου συναξης τον σιτον σου και τον οινον σου· και θελεις ευφρανθη εν τη εορτη σου, συ και ο υιος σου και η θυγατηρ σου και ο δουλος σου και η δουλη σου και ο Λευιτης ο εντος των πυλων σου και ο ξενος και ο ορφανος και η χηρα, οιτινες ειναι εν μεσω σου, εν τω τοπω οντινα εκλεξη Κυριος ο Θεος σου δια να κατοικιση εκει το ονομα αυτου.

4 Θελεις αρητει αυτο τον εορτην της σκηνοπηγιας, αφου συναξης τον σιτον σου και τον οινον σου· και θελεις ευφρανθη εν τη εορτη σου, συ και ο υιος σου και η θυγατηρ σου και ο δουλος σου και η δουλη σου και ο Λευιτης ο εντος των πυλων σου και ο ξενος και ο ορφανος και η χηρα, οιτινες ειναι εν μεσω σου, εν τω τοπω οντινα εκλεξη Κυριος ο Θεος σου δια να κατοικιση εκει το ονομα αυτου.
η δουλή σου και ο Λευιτής και ο ξενός και ο ορφανός και η χήρα, οίτινες εἰναι εν τοις πύλοις σου. 

15 Επτά ημέρας θελες εορταζε σου εν τῷ τοπῷ ὁ Κύριος· διότι Κύριος ο Θεός σου θελει σε ευλογει εἰς πάντα το γεννηματα σου και εἰς πάντα τα εργα των χειρων σου· καὶ θελεις εξαπαντος εὐφρανθῆ ν· καὶ τὴν ευλογίαν ἐν τῷ τοπῷ ὁ Κύριος· καὶ θελεις εξαπαντος εὐφρανθῆ ν· καὶ θελεις εξαπαντος εὐφρανθῆ ν· καὶ θελεις εξαπαντος εὐφρανθῆ ν· καὶ θελεις εξαπαντος εὐφρανθῆ ν· καὶ θελεις εξαπαντος εὐφρανθῆ ν· καὶ θελεις εξαπαντος εὐφρανθῆ ν· καὶ θελεις εξαπαντος εὐφρανθῆ ν· καὶ θελεις εξαπαντος εὐφρανθῆ ν· καὶ θελεις εξαπαντος εὐφρανθῆ ν· 

16 Τρις του ενιαυτου θελει εμφανιζεσθαι παν αρσενικον σου ενωπιον Κυριου του Θεου σου, εν τω τοπω οντινα εκλεξη· εν τη εορτη των αζυμων, και εν τη εορτη της σκηνοπηγιας· και δεν θελουσι εμφανιζεσθαι ενωπιον του Κυριου κενοι. 

17 Εκαστος θελει διδει κατα την δυναμιν αυτου, κατα την ευλογιαν Κυριου του Θεου σου, την οποιαν σοι εδωκε. 

18 Κριτας και αρχοντας θελεις καταστησει εις σεαυτον κατα πασας τας πολεις σου, τας οποιας Κυριος ο Θεος σου διδει εις σε κατα τας φυλας σου· και θελουσι κρινει τον λαον εν κρισει δικαια. 

19 Δεν θελεις διαστρεψει κρισιν· δεν θελεις αποβλεπει εις προσωπον ουδε θελεις λαμβανει δωρον· διοτι το δωρον τυφλονει τους οφθαλμους των σοφων και διαφθειρει τους λογους των δικαιων. 

20 Το δικαιον, το δικαιον θελεις ακολουθει· δια να ζησης και να κληρονομης την γην, την οποιαν Κυριος ο Θεος σου διδει εις σε.

21 Δεν θελεις φυτευσει εις σεαυτον αλσος οποιωνδηποτε δενδρων πλησιον του θυσιαστηριου Κυριου του Θεου σου, το οποιον θελεις καμει εις σεαυτον· ουδε θελεις στησει εις σεαυτον αγαλμα· τα οποια μισει Κυριος ο Θεος σου. 

Chapter 17 

Δεν θελεις θυσιασει εις Κυριον τον Θεον σου βουν η προβατον εχον μωμον η οιονδηποτε ελαττωμα· διοτι ειναι βδελυγμα εις Κυριον τον Θεον σου. 

2 Εαν ευρεθη εν μεσω σου, εν τινι των πολεων σου τας οποιας Κυριος ο Θεος σου διδει εις σε, ανηρ η γυνη οστις επραξε κακον ενωπιον Κυριου του Θεου σου, παραβαινων την διαθηκην αυτου, 

3 και απελθων ελατρευσεν αλλους θεους και προσεκυνησεν αυτους, τον ηλιον η την σεληνην η οποιονδηποτε εκ της στρατιας του ουρανου, το οποιον δεν προσεταξα· 

4 και αναγγελθη προς σε, και ακουσης και επιμελως εξετασης και ιδου, ειναι αληθεια και βεβαιον το πραγμα, οτι επραχθη τοιουτον βδελυγμα εν τω Ισραηλ· 

5 τοτε θελεις φερει εξω εις τας πυλας σου τον ανδρα εκεινον η την γυναικα εκεινην, οιτινες επραξαν το κακον τουτο πραγμα, τον ανδρα η την γυναικα· και θελουσιν λιθοβολησει αυτους με λιθους, και θελουσιν αποθανει. 

6 Επι στοματος δυο μαρτυρων η τριων μαρτυρων θελει θανατονεσθαι ο αξιος θανατου· επι στοματος ενος μαρτυρος δεν θελει θανατονεσθαι. 

7 Αι χειρες των μαρτυρων θελουσιν εισθαι αι πρωται επ' αυτον, εις το να θανατωσωσιν αυτον, και επειτα αι χειρες παντος του λαου. Ουτω θελεις εκβαλει το κακον εκ μεσου σου. 

8 Εαν τυχη εις τις πολυ δυσκολος να κρινης αυτην, αναμεσον αιματος και αιματος, αναμεσον δικης και δικης, και αναμεσον πληγης και πληγης, υποθεσεις αμφισβητησιμοι εντος των πολεων σου, τοτε θελεις σηκωθη και θελεις αναβη εις τον τοπον οντινα εκλεξη Κυριος ο Θεος σου· 

9 και θελεις υπαγει προς τους ιερεις του Λευιτας και προς τον κριτην τον οντα κατ' εκεινας τας ημερας, και θελουσιν αναγγειλει προς σε την αποφασιν της κρισεως· 

10 και θελεις καμει κατα την αποφασιν, την οποιαν σε
αναγγείλωσιν εκ του τοπού εκείνου οντινα εκλεξή ο Κυριος· και θελεις προσεξει να πραξης κατα παντα σα παραγγείλωσιν εις σε. 11Κατα την αποφασιν του νομου την οποιαν σε αναγγείλωσιν, και κατα την κρισιν την οποιαν σε ειπωσι, θελεις καμει· δεν θελεις εκκλινει απο του λογου τον οποιον σε αναγγείλωσι, δεξια η αριστερα. 12Ο ανθρωπος δε οστις φερθη υπερηφανως, ωστε να μη υπακουση εις τον ιερεα τον παρισταμενον να λειτουργη εκει ενωπιον Κυριου του Θεου σου, η εις τον κριτην, ο ανθρωπος εκεινος θελει αποθανει· και θελεις εκβαλει το κακον εκ του Ισραηλ. 13Και πας ο λαος θελει ακουσει και φοβηθη, και δεν θελουσιν υπερηφανευεσθαι πλεον.

Chapter 18

1Οι ιερεις οι Λευιται, πασα η φυλη του Λευ, δεν θελουσιν εχει μεριδα ουτε κληρονομιαν μετα του Ισραηλ· τας δια πυρος γινομενας προσφορας του Κυριου και την κληρονομιαν αυτου θελουσι τρωγει. 2Δια τουτο κληρονομιαν δεν θελουσιν εχει μεταξυ των αδελφων αυτων· ο Κυριος ειναι η κληρονομια αυτων, καθως ειπε προς αυτους. 3Και τουτο θελει εισθαι το δικαιωμα των ιερεων παρα του λαου, παρα των θυσιαζοντων τας θυσιας, ειτε βουν ειτε προβατον· θελουσι διεις των ιερεων παρα των λαου, παρα των θυσιαζοντων. 4Αφου εισελθης εις την γην, την οποιαν διδει εις σε Κυριος ο Θεος σου, και κληρονομησης αυτην και κατοικησης εν αυτη και ειπης, Θελω καταστησει βασιλεα επ' εμε, καθως παντα τα εθνη τα περιξ εμου, 15θελεις βεβαια καταστησει βασιλεα επ' εμε, οντινα εκλεξη Κυριος ο Θεος σου· οι αδελφοι σου θελεις καταστησει βασιλεα επι σε· δεν δυνασαι να καταστης ανθρωπον ξενον επι σε, οστις δεν ειναι αδελφος σου. 16Πλην δε θελει μην πληθυνει ιππους εις εαυτον, ουδε θελει επαναφερει τον λαον εις την Αιγυπτον, δια να αυξηση ιππους· διοτι ο Κυριος ειπε προς εσας, Δεν θελετε επιστρεψει πλεον δι' εκεινης της οδου. 17Ουδε θελει πληθυνει εις εαυτον γυναικας, δια να μη αποπλανηθη η καρδια αυτου· ουδε θελει πληθυνει σφοδρα εις εαυτον αργυριον και χρυσιον. 18Και οταν καθηση επι του θρονου της βασιλειας αυτου, θελει γραψει δι' εαυτον αντιγραφον του νομου τουτου εις βιβλιον, εξ εκεινου το οποιον ειναι ενωπιον των ιερεων των Λευιτων· 19και τοτε θελει εισθαι πλησιον αυτου, και θελει αναγινωσκει εν αυτω πασας τας ημερας της ζωης αυτου· δια να μαθη να φοβηται Κυριον τον Θεον αυτου, να φυλαττη παντας τους λογους του νομου ταυτα, ωστε να εκτελη αυτα· δια να μη υψωθη η καρδια αυτου υπερανω των αδελφων αυτου, και δια να μη εκκλινη απο των εντολων δεξια η αριστερα· οπως μακροημερευση εν τη βασιλεια αυτου, αυτος και τα τεκνα αυτου, εν τω μεσω του Ισραηλ.
8Ισας μεριδας θελουσι τρωγει εκτος του προερχομενου εκ της πωλησεως της πατρικης αυτου περιουσιας. 9Αφου εισελθεις εις την γην, την οποιαν Κυριος ο Θεος σου διδει εις σε, δεν θελεις μαθει να πραττης κατα τα βδελυγματα των εθνων εκεινων. 10Δεν θελει ευρεθη εις σε ουδεις διαπερνων τον ιων αυτου η την θυγατερα αυτου δια του πυρος, η μαντευομενος μαντειαν της προγνωστης των καιρων η οιωνοσκοπος η μαγος, 11η γοης η ανταποκριτης δαιμονιων η τερατοσκοπος η νεκρομαντις. 12Διοτι πας ο πραττων ταυτα ειναι βδελυγμα εις τον Κυριον· και εξ αιτιας των βδελυγματων τουτων Κυριος ο Θεος σου εκδιωκει αυτους απ' εμπροσθεν σου. 13Τελειος θελεις εισθαι ενωπιον Κυριου του Θεου σου.

Chapter 19

1Αφου Κυριος ο Θεος σου αφανιση τα εθνη, των οποιων την γην διδει εις σε Κυριος ο Θεος σου, και κατακληρονομησης αυτα και κατοικησης εις τας πολεις αυτων και εις τας οικιας αυτων, 2θελεις χωρισει τρεις πολεις εις σεαυτον εν τω μεσω της γης σου, την οποιαν Κυριος ο Θεος σου διδει εις σεαυτον εν τω μεσω της γης σου, την οποιαν διοτι Κυριος ο Θεος σου διδει εις σεαυτον εν τω μεσω της γης σου και εις τας οικιας αυτων, 3θελεις χωρισει τρεις πολεις εις σεαυτον εν τω μεσω της γης σου, την οποιν δεν αφηκε να πραττης αυτους απ' εμπροσθεν σου. 14Διοτι τα εθνη ταυτα ειναι βδελυγμα εις τον Κυριον· και εξ αιτιας των βδελυγματων τουτων Κυριος ο Θεος σου εκδιωκει αυτους απ' εμπροσθεν σου.
αυτού, καὶ προφθασή αυτὸν, εὰν η ὄδος ηναι μακρὰ, καὶ φονεύσῃ αυτὸν, καὶ τοιού μὴ ὁντα αξίον
θανάτου, εἰς ἑαυτὸν, εἴπῃ δὲν εἰμί σε αὐτὸν προτερον. 7 Διὰ τοῦτο ἔγνω προστάζω εἰς σε λεγὼν, Τρεῖς πολεῖς
θελεῖς χωρίσει εἰς σε αὐτὸν. 8 Καὶ εὰν Κύριος ο Θεὸς σου πλατυνῇ τα ορια σου, καθὼς ωμοσε πρὸς
τους πατέρας σου, καὶ ἄφως εἰς σε πασαν την γην, την οποιαν ὑπεσχέθη να ἄφως εἰς τους πατέρας
σου, 9 εὰν φυλατττη πασας τα ἐντολας ταυτας, ὥστε να εκτελης αὐτας, τας οποιας εγω προστάζω
εἰς σε, αὐτον, εαν η οδος ηναι μακρα, και φονευση αυτον, και τοι μη οντα αξιον
θανατου, επειδη δεν εμισει αυτον προτερον.

7 Διὰ τοῦτο εγώ προσταζω εις σε λεγων, Τρεις πολεις
θελεις χωρισε εις σεαυτον.

8 Και εαν Κυριος ο Θεος σου πλατυνη τα ορια σου, καθως ωμοσε προς
tους πατερας σου, και δωση εις σε πασαν την γην, την οποιαν υπεσχεθη να δωση εις τους πατερας
σου, 7αν φυλατττη πασας τας εντολας ταυτας, ὥστε να εκτελης αὐτας, τας οποιας εγω προσταζω
eις σε σημερον, να αγαπας Κυριον τον Θεον σου και να περιπατης παντοτε εις τας οδους αυτου,
tοτε θελεις προσθεσι εις σεαυτον ετι τρεις πολεις προς τας τρεις εκεινας. 10δια να μη χυθη αιμα
αθωον εν μεσω της γης σου, την οποιαν Κυριος ο Θεος σου διδει εις σε κληρονομιαν, και να ηναι
αιμα επανω σου. 11Εαν δε τις εχη μισος κατα του πλησιον αυτου, και παραμονευσας αυτον
εφορμηση επ' αυτον και παταξη αυτον, και αποθανη, και φυγη εις μιαν των πολεων τουτων,
tοτε θελουσιν αποστειλει οι πρεσβυτεροι της πολεως αυτου και θελουσι λαβει αυτον εκειθεν,
και θελουσι παραδωσει αυτον εις την χειρα του εκδικητου του αιματος, δια να αποθανη. 13Ο
οφθαλμος σου δεν θελει φεισθη αυτον, αλλα θελεις εξαλειψει απο του Ισραηλ το αθωον αιμα, δια
να ευημερης. 14Οι ορια σου δεν θελει εφερωνει απο του ισραηλ το αθωον αιμα, δια να ευημερης. 15
οφθαλμος σου δεν θελει φεισθη αυτον, αλλα θελεις εξαλειψει απο του Ισραηλ το αθωον αιμα, δια
να ευημερης. 16Ο

Chapter 20

1 Οταν εξελθης εις μαχην εναντιον των εχθρων σου, και ιδης ιππους και αμαξας, λαον
περισσοτερον παρα σε, μη φοβηθης αυτους· διοτι Κυριος ο Θεος σου ειναι μετα σου, οστις σε
ανεβιβασεν εκ γης Αιγυπτου. 2 Και οταν πλησιασητε εις την μαχην, ο ιερευς θελει προσελθει και
λαλησει προς τον λαον, 3και θελει ειπει προς αυτους, Ακουε, Ισραηλ· σεις πλησιαζετε σημερον
eις την μαχην κατα των εχθρων σας· ας μη δειλιαση η καρδια σας, μη φοβηθητε μηδε τρομαξητε
μηδε εκπλαγητε απο προσωπου αυτων· 4διοτι Κύριος ο Θεος σας ειναι ο προπορευομενος μεθ'υμων, δια να πολεμηση υπερ υμων εναντιον των εχθρων σας, δια να σωση υμας. 5Και οι αρχοντες

245
θέλουσι λαλήσει προς τον λαόν, λεγοντες, Τις ανθρώπους οικοδομήσεν οικίαν νεαν και δεν εκαμεν εγκαινίασον αυτήν; ας αναχωρήσει και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, μηποτε αποθανή αυτήν εν τη μαχή και λαμβάνη εις την οικίαν αυτού αλλός ανθρώπος. Και τις ανθρώπους ηρραβώνισθη γυναίκα και δεν ευφράνθη εκ αυτού; ας αναχωρήση και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, μηποτε αποθανή εν τη μαχή και εγκαινίαση αυτήν αλλός ανθρώπος. "Και τις ανθρώπους ηρραβώνισθη γυναίκα και δεν ευφράνθη εκ αυτού; ας αναχωρήση και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, μηποτε αποθανή εκ της μαχής και εγκαινίασης αυτήν αλλός ανθρώπος. "Και τις ανθρώπους ηρραβώνισθη γυναίκα και δεν ευφράνθη εκ αυτού; ας αναχωρήση και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, μηποτε αποθανή εκ της μαχής και εγκαινίασης αυτήν αλλός ανθρώπος. "Και τις ανθρώπους ηρραβώνισθη γυναίκα και δεν ευφράνθη εκ αυτού; ας αναχωρήση και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, μηποτε αποθανή εκ της μαχής και εγκαινίασης αυτήν αλλός ανθρώπος. "Και τις ανθρώπους ηρραβώνισθη γυναίκα και δεν ευφράνθη εκ αυτού; ας αναχωρήση και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, μηποτε αποθανή εκ της μαχής και εγκαινίασης αυτήν αλλός ανθρώπος. "Και τις ανθρώπους ηρραβώνισθη γυναίκα και δεν ευφράνθη εκ αυτού; ας αναχωρήση και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, μηποτε αποθανή εκ της μαχής και εγκαινίασης αυτήν αλλός ανθρώπος. "Και τις ανθρώπους ηρραβώνισθη γυναίκα και δεν ευφράνθη εκ αυτού; ας αναχωρήση και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, μηποτε αποθανή εκ της μαχής και εγκαινίασης αυτήν αλλός ανθρώπος. "Και τις ανθρώπους ηρραβώνισθη γυναίκα και δεν ευφράνθη εκ αυτού; ας αναχωρήση και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, μηποτε αποθανή εκ της μαχής και εγκαινίασης αυτήν αλλός ανθρώπος. "Και τις ανθρώπους ηρραβώνισθη γυναίκα και δεν ευφράνθη εκ αυτού; ας αναχωρήση και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, μηποτε αποθανή εκ της μαχής και εγκαινίασης αυτήν αλλός ανθρώπος. "Και τις ανθρώπους ηρραβώνισθη γυναίκα και δεν ευφράνθη εκ αυτού; ας αναχωρήση και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, μηποτε αποθανή εκ της μαχής και εγκαινίασης αυτήν αλλός ανθρώπος. "Και τις ανθρώπους ηρραβώνισθη γυναίκα και δεν ευφράνθη εκ αυτού; ας αναχωρήση και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, μηποτε αποθανή εκ της μαχής και εγκαινίασης αυτήν αλλός ανθρώπος. "Και τις ανθρώπους ηρραβώνισθη γυναίκα και δεν ευφράνθη εκ αυτού; ας αναχωρήση και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, μηποτε αποθανή εκ της μαχής και εγκαινίασης αυτήν αλλός ανθρώπος. "Και τις ανθρώπους ηρραβώνισθη γυναίκα και δεν ευφράνθη εκ αυτού; ας αναχωρήση και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, μηποτε αποθανή εκ της μαχής και εγκαινίασης αυτήν αλλός ανθρώπος. "Και τις ανθρώπους ηρραβώνισθη γυναίκα και δεν ευφράνθη εκ αυτού; ας αναχωρήση και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, μηποτε αποθανή εκ της μαχής και εγκαινίασης αυτήν αλλός ανθρώπος. "Και τις ανθρώπους ηρραβώνισθη γυναίκα και δεν ευφράνθη εκ αυτού; ας αναχωρήση και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, μηποτε αποθανή εκ της μαχής και εγκαινίασης αυτήν αλλός ανθρώπος. "Και τις ανθρώπους ηρραβώνισθη γυναίκα και δεν ευφράνθη εκ αυτού; ας αναχωρήση και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, μηποτε αποθανή εκ της μαχής και εγκαινίασης αυτήν αλλός ανθρώπος. "Και τις ανθρώπους ηρραβώνισθη γυναίκα και δεν ευφράνθη εκ αυτού; ας αναχωρήση και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, μηποτε αποθανή εκ της μαχής και εγκαινίασης αυτήν αλλός ανθρώπος. Συνέχεια ενός ιστότοπου.
πρεσβυτεροι της πολεως εκεινης θελουσι λαβει δαμαλιν, ητις δεν υπεβληθη εις εργασιαν ουδε
εσυρεν υπο τον ζυγον· 4 και θελουσι καταβιβασει τας ιερεις οι υιοι του Λευι· επειδη αυτους
θελεις εις τραχειαν φαραγγα, ητις ουτε γεωργειται ουτε σπειρεται και εκει εν τη φαραγγι θελουσι κοψει
tον τραχηλον της δαμαλεως. 5 Και θελουσι πλησιασει της πολεως εκεινης την δαμαλιν
εις τραχειαν φαραγγα, ητις ουτε γεωργειται ουτε σπειρεται και εκει εν τη φαραγγι θελουσι κοψει
tον τραχηλον της δαμαλεως. 6 Και θελουσι πλησιασει τας ιερεις οι υιοι του Λευι· επειδη αυτους
θελεις εις τραχειαν φαραγγα, ητις ουτε γεωργειται ουτε σπειρεται και εκει εν τη φαραγγι θελουσι κοψει
τον τραχηλον της δαμαλεως. 7 Και θελουσι πλησιασει τας ιερεις οι υιοι του Λευι· επειδη αυτους
θελεις εις τραχειαν φαραγγα, ητις ουτε γεωργειται ουτε σπειρεται και εκει εν τη φαραγγι θελουσι κοψει
τον τραχηλον της δαμαλεως.
κατηραμενος υπο του Θεου ο κρεμαμενος· δια να μη μολυνης την γην σου, την οποιαν Κυριος ο Θεος σου διδει εις σε κληρονομιαν.

Chapter 22

1Ιδων τον βουν του αδελφου σου η το προβατον αυτου πλανωμενον, μη παραβλεψης αυτα· θελεις εξαπαντος επιστρεψει αυτα εις τον αδελφου σου. 2Και εαν ο αδελφος σου δεν κατοικη πλησιον σου, η εαν δεν γνωριζης αυτον, τοτε θελεις φερει αυτα εντος της οικιας σου, και θελουσιν εισθαι μετα σου εωςου ζητηση αυτα· και θελεις αποδωσει αυτα εις αυτου. 3Ουτω θελεις και δια τον ονον αυτου· ουτω θελεις καμει και δια το ιματιον αυτου· ουτω θελεις καμει και δια παντα τα καθεμενα πραγματα του αδελφου σου· οσα εχασε, και συ ευρες αυτα· δεν δυνασαι να παραβλεψης αυτα. 4Ιδων τον ονον του αδελφου σου η τον βουν αυτου πεσμενον εν τη οδω, μη παραβλεψης αυτα· θελεις εξαπαντος σηκωσει αυτα μετ' αυτου.

Η γυνη δεν θελει φορει εις ανδρα, ουδε ο ανηρ θελει ενδυθη στολην γυναικος· επειδη παντες οι πραττοντες ουτως ειναι βδελυγμα εις Κυριον τον Θεον σου. 6Εαν απαντησης καθ' οδον εμπροσθεν σου φωλεαν πτηνου επι τινος δενδρου η κατα γης, εχουσαν νεοσσους η ωα, και την μητερα καθημενην επι τους νεοσσους η επι τα ωα, δεν θελεις λαβει την μητερα μετα των τεκνων· 7θελεις απολυσει την μητερα, τα δε τεκνα θελεις λαβει εις σεαυτον· δια να ευημερησης και να μακροημερευσης.

Οταν οικοδομης νεαν οικιαν, θελεις καμει περιτειχισμα περιξ του δωματος σου, δια να μη καμης ενοχον αιματος την οικιαν σου, εαν πεση τις ανθρωπος απ' αυτης. 9Δεν θελεις σπειρει εις τον αμπελωνα σου ετεροειδη σπερματα· δια να μη μιανθη το γεννημα του σπορου τον οποιον εσπειρας, και ο καρπος του αμπελωνος.

Δεν θελεις αροτριασει με βουν και ομου. 11Δεν θελεις φορει ενδυμα συμμικτον απο μαλλινον ομου και λιναριον. 12Θελεις καμει εις σεαυτον κροσσια εις τας τεσσαρας ακρας του ενδυματος σου, με το οποιον σκεπαζεσαι. 13Εαν τις λαβη γυναικα και εισελθη προς αυτην και μισηση αυτην, και δωση αφορμην να κακολογησωσιν αυτην, και φερη δυσφημιαν επ' αυτην, και ειπη, Ελαβον ταυτην την γυναικα, και οτε προσηλθον προς αυτην, δεν ευρηκα αυτην παρθενον, τοτε ο πατηρ της νεας και η μητηρ αυτης θελουσι λαβει και εκφερει προς τους πρεσβυτερους της πολεως, τα παρθενια της νεας· 17και ιδου, εδωκεν αφορμην να κακολογωσιν αυτην, λεγων, Δεν ευρηκα την θυγατερα σου παρθενον· πλην ιδου, τα παρθενια της θυγατρος μου. Και θελουσιν εκδιπλωσει το ιματιον εμπροσθεν των πρεσβυτερων της πολεως. 18Και θελουσι λαβει οι πρεσβυτεροι της πολεως εκεινην τον ανθρωπον και τους τεκναν της, και τους και το ιματιον, και δωσει αυτους επι τον πατερα της νεας, διοτι εφερε δυσφημιαν επι παρθενον Ισραηλιτιν· και θελει εισθαι γυνη αυτου· δεν δυναται να αποβαλη αυτην πασας τας ημερας αυτου.
ανθρώποι της πολεως αυτής θελούσι λιθοβολίσει αυτήν με λιθους, και θελει αποθανει διότι επηράξεν αφροσυνην εν τω Ισραηλ, πορνευουσα τον οικον του πατρος αυτης· και θελει αποθανει διοτι επραξεν αφροσυνην εν τω Ισραηλ, πορνευουσα τον οικον του πατρος αυτης· και θελεις εξαφανισει το κακον εκ μεσου σου.

22 Εαν τις ευρεθη κοιμωμενος μετα γυναικος υπανδρου, τοτε αμφοτεροι θελουσι θανατονεσθαι, ο ανηρ ο κοιμωμενος μετα της γυναικος, και η γυνη· και θελεις εξαφανισει το κακον εκ του Ισραηλ.

23 Εαν νεα τις παρθενος ηναι ηρραβωνισμενη μετα ανδρος, και ευρη τις αυτην εν τη πολει και κοιμηθη μετ' αυτης,

24 τοτε θελετε εκφερει αυτους αμφοτερους εις την πυλην της πολεως εκεινης, και θελετε λιθοβολησει αυτους με λιθους, και θελουσιν αποθανει· την νεαν, διοτι δεν εφωναξεν, ουσα εν τη πολει και τον ανθρωπον, διοτι εταπεινωσε την γυναικα του πλησιον αυτου· και θελεις εξαφανισει το κακον εκ μεσου σου.

25 Αλλ' εαν τις ευρη εν αγρω την νεαν την ηρραβωνισμενην, και ο ανθρωπος βιαση αυτην και κοιμηθη μετ' αυτης, τοτε μονος ο ανθρωπος, ο κοιμηθεις μετ' αυτης, θελει θανατονεσθαι· εις δε την νεαν δεν θελεις καμει ουδεν· δεν ειναι εις την νεαν αμαρτημα θανατου· διοτι καθως οταν τις εφορμηση επι τον πλησιον αυτου και φονευση αυτον, ουτως ειναι το πραγμα τουτο·

27 διοτι εν τω αγρω ευρηκεν αυτην, εφωναξεν η ηρραβωνισμενη νεα, αλλα δεν υπηρχεν ο σωζων αυτην.

28 Εαν τις ευρη νεαν παρθενον μη ηρραβωνισμενην και πισας αυτην και ευρεθωσι·

29 τοτε ο ανθρωπος ο κοιμηθεις μετ' αυτης θελει δωσει εις τον πατερα της νεας πεντηκοντα σικλους αργυριου, και αυτη θελει εισθαι γυνη αυτου· επειδη εταπεινωσεν αυτην, δεν δυναται να αποβαλη αυτην πασας τας ημερας αυτου.

30 Δεν θελει λαβει τις την γυναικα του πατρος αυτου, ουδε θελει εκκαλυψει το συγκαλυμμα του πατρος αυτου.

Chapter 23

1 Ο εχων τα κρυφια αυτου τεθλασμενα η αποκεκομμενα δεν θελει εισελθει εις την συναγωγην του Κυριου. 2 Ο νοθος δεν θελει εισελθει εις την συναγωγην του Κυριου· εως δεκατης γενεας αυτου δεν θελει εισελθει εις την συναγωγην του Κυριου.

3 Αμμωνιτης και Μωαβιτης δεν θελει εισελθει εις την συναγωγην του Κυριου· εως δεκατης γενεας αυτων ουδεποτε θελουσιν εισελθει εις την συναγωγην του Κυριου.

4 Διοτι δεν σας προυπηντησαν με αρτον και υδωρ εν τη οδω, οτε εξηρχησθε εξ Αιγυπτου· και διοτι εμισθωσαν κατα σου τον Βαλαα τον υιον του Βεωρ εκ Φεθορα της Μεσοποταμιας, δια να σε καταρασθη. 5 Αλλα Κυριος ο Θεος σου δεν ηθελησε να εισακουση του Βαλαα· αλλα Κυριος ο Θεος σου μετεβαλε την καταραν εις ευλογιαν προς σε, διοτι Κυριος ο Θεος σου σε ηγαπησε.

6 Δεν θελεις ζητησει την ειρηνην αυτων ουδε την ευτυχιαν αυτων πασας τας ημερας σου εις τον αιωνα.

7 Δεν θελεις βδελυττεσθαι τον Ιδουμαιον, διοτι ειναι αδελφος σου· δεν θελεις βδελυττεσθαι τον Αιγυπτιον, διοτι εσταθης ξενος εν τη γη του.

8 Τα παιδια, οσα γεννηθωσι εξ αυτων, θελουσιν εισελθει εις την συναγωγην του Κυριου εν τη τριτη γενεα αυτων. 9 Οταν εκστρατευης επι τους εχθρους σου, φυλαττου απο παντος κακου πραγματος. 10 Εαν ηναι εν μεσω σου ανθρωπος, οστις δεν ειναι καθαρος, εκ τινος συμβαντος εις αυτον τη νυκτα, θελει εξελθει εξω του στρατοπεδου, δεν θελει εισελθει εντος του στρατοπεδου· και προς την εσπεραν
θέλει λοιπόν εν υδάτι καὶ δύναντος τοῦ θλιου θέλει εἰσελθεῖ εντὸς τοῦ στρατοπεδοῦ. ὃς θελει εχει τοπον εξω του στρατοπεδου και θελεις εξελθει εκει εξω· και θελεις εχει πτυαριον μεν μεταξυ των οπλων σου· και οταν καθησαι εξω, θελεις σκαπτει δι' αυτου, και θελεις σκεπασει το εξερχομενον απο σου. Διοτι Κυριος ο Θεος σου περιπατει εν μεσω του στρατοπεδου σου, δια να σε ελευθερωση και δια να παραδωση τους εχθρους σου εμπροσθεν σου. Δια τοτο θελει εισθαι αγιον το στρατοπεδον σου· δια να μη βλεπη ακαθαρσιαν τινα εν σου, και αποστρεψη απο σου. 

Τοιαυτον εχει τοπον εξω του στρατοπεδου και θελεις εξελθει εκει εξω· και θελεις εχει πτυαριον μεν μεταξυ των οπλων σου· και οταν καθησαι εξω, θελεις σκαπτει δι' αυτου, και θελεις σκεπασει το εξερχομενον απο σου. 

1. Όταν ευχηθης ευχην προς Κυριον τον Θεον σου, δεν θελεις να αποδωσης αυτην· διοτι Κυριος ο Θεος σου θελει εξαπαντος εκζητησει αυτην παρα σου, και θελει εισθαι αμαρτια εις σε. 

2. Εαν ομως δεν θελης να ευχηθης, δεν θελει εισθαι αμαρτια εις σε.

3. Οταν εισερχησαι εις τον αμπελωνα του πλησιον σου, δυνασαι να τρωγης σταφυλια κατα την ορεξιν σου, εωσου χορτασθης· εις το αγγειον σου ομως δεν θελεις βαλει.
θελει επιφορτισθη επ’ αυτον ουδεν αλλα ελευθερος θελει εισθαι εν τη οικια αυτου εν ετος, και
θελει ευφρανει την γυναικα αυτου την οποιαν ελαβε.

6 Δεν θελει λαβει ουδεις εις ενεχυρον την
ανω ουδε την κατω πετραν του μυλου· διοτι ζωην λαμβανει εις ενεχυρον.

7 Εαν τις φωραθη κλεπτων τινα εκ των αδελφων αυτου εκ των υιων Ισραηλ, και καταδουλωσας αυτον επωλησε,
tote ο κλεπτης οθελε θανατοεσθαι και θελεις εξαφανισει το κακον εκ μεσου σου. 8 Προσεχε
εις την πληγην της λεπρας, να φυλαττης επιμελως και να καμνης κατα παντα οι ιερεις οι
Λευιται σας διδαξωσι καθως προσεταξα εις αυτους, θελετε προσεχει να καμνητε.

9 Ενθυμου τι εκαμεν εις την Μαριαμ Κυριος ο Θεος σου καθ' οδον, αφου εξηλθετε εξ Αιγυπτου.

10 Οταν δανεισης
τι εις τον πλησιον σου, δεν θελεις εισελθει εις την οικιαν αυτου δια να λαβης το ενεχυρον αυτου.

11 εξω θελεις σταθη, και ο ανθρωπος εις τον οποιον δανειζεις θελει εκφερει εις σε το ενεχυρον.

12 Και εαν ο ανθρωπος ηναι πτωχος, δεν θελεις κοιμηθη μετα του ενεχυρου αυτου· 13 εξαπαντος
θελεις αποδωσει εις αυτον το ενεχυρον περι την δυσιν του ηλιου, και θελει σε ευλογησει και θελει εισθαι εις σε δικαιοσυνη ενωπιον Κυριου του Θεου σου.

14 Δεν θελεις αδικησει μισθωτον πτωχον και ενδεη, εκ των αδελφων σου η εκ των ξενων σου των
εν τη γη σου, εντος των πυλων σου. 15 Αυθημερον θελεις δωσει τον μισθον αυτου, πριν δυση ο
ηλιος επ’ αυτον· διοτι ειναι πτωχος και εχει την ελπιδα αυτου εις αυτον· δια να μη βοηση κατα
σου προς Κυριον, και γεινη εις σε αμαρτια.

16 Οι πατερες δεν θελουσι θανατονεσθαι δια τα τεκνα,
ουτε τα τεκνα θελουσι θανατονεσθαι δια τους πατερας· εκαστος θελει θανατονεσθαι δια το ιδιον
εαυτου αμαρτημα.

17 Δεν θελεις διαστρεφει την κρισιν του ξενου, του ορφανου, ουδε θελεις
λαμβανει το ιματιον της χηρας ενεχυρον· 18 αλλα θελεις ενθυμεισθαι οτι δουλος εσταθης εν
Αιγυπτω, και σε ελυτρωσε Κυριος ο Θεος σου εκειθεν· δια τουτο εγω προσταζω εις σε να καμνης
to πραγμα τουτο.

19 Οταν θεριζης το θερος σου εν τω αγρω σου, και λησμονης χειροβολον τι εν
τω αγρω, δεν θελεις επιστρεψει δια να λαβης αυτο· δια τον ξενον θελει εισθαι, δια τον ορφανον
και δια την χηραν· δια να σε ευλογη Κυριος ο Θεος σου εκειθεν· δια τουτο εγω προσταζω εις σε
cαμνης το πραγμα τουτο.

20 Αφου
τιναξης τας ελαιας σου, δεν θελουσι ελαιολογησει τους κλαδους· θελει εισθαι δια τον ξενον,
δια τον ορφανον και δια την χηραν.

Chapter 25

1 Εαν συμβη διαφορα μεταξυ ανθρωπων, και ελθωσιν εις την κρισιν, και κρινωσιν αυτους, τοτε
θελουσι δικαιωσει τον δικαιον και καταδικασει τον ενοχον. 2 Και εαν ο ενοχος ηναι αξιος
μαστιγωσεως, ο κριτης θελεις προσταξει να ριψωσιν αυτον κατω, και κατα το πταισμα αυτου να
μαστιγωσωσιν αυτον ενεχυρον αυτου αριθμον τινα. 3 Γεσσαρακοντα δυναται να μαστιγωση αυτον,
ουχι περισσοτερον· μηποτε, εαν προσθες να μαστιγωση αυτον επεκεινα τουτων με πολλας

251
μαστιγώσεις, φανή ο αδελφός σου βδελυκτὸς εἰς τους ὀφθαλμοὺς σου. 4 Δὲν θέλεις εμφραξεῖ τὸ στόμα βοος ἀλωνιζοντος. 5 Εἀν συγκατοικισώσιν αδελφοί, καὶ αποδάνη εἰς εξ αὐτῶν καὶ δὲν εχεῖ τεκνὰ. 6 Καὶ τὸν οἴκον γυνῆς, ἥν οὐκ οὖσα ἡμῖν ἡμᾶς, τὸν θέλει εἰσέλθῃ πρὸς αὐτὴν, καὶ θέλει λαβεῖ αὐτὴν εἰς εαυτὸν γυναῖκα καὶ εκπληρῶσι τὸ χρεὸς τοῦ ανδρᾶ τοῦ αδελφοῦ εἰς αὐτὴν. 7 Καὶ οἱ πρωτότοκοι, τὴν οἰκίαν ταύτην, ἥν ἡ ἡμεῖς ἐποίησιν, δὲν θέλεις κατακλῆσαι καὶ ἐξαλείψῃ τὸ ονόμα αὐτοῦ εἰς τὸν Ἰσραήλ. 8 Εὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος δὲν εὐαρέστηται να λαβῇ τὴν γυναῖκα τοῦ αδελφοῦ αὐτοῦ, τότε ἡ γυνὴ τοῦ αδελφοῦ αὐτοῦ ἀρνεῖται να αναπληρωθῇ τὸ χρέος τοῦ αδελφοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν Ἰσραήλ. 9 Καὶ οἱ πρωτότοκοι, τὴν οἰκίαν ταύτην, ἥν ἡ ἡμεῖς ἐποίησιν, δὲν θέλεις κατακλῆσαι καὶ ἐξαλείψῃ τὸ ονόμα αὐτοῦ εἰς τὸν Ἰσραήλ. 10 Καὶ θέλεις εἶλθῃ εἰς τὸν αὐτὸν ὁ θεὸς την έπομενην καὶ λαλήσῃ πρὸς αὐτὸν· καὶ εὰν αὐτὸς εἰπῇ, Δὲν εὐαρέστηται να λαβῇ τὴν γυναῖκα τοῦ αδελφοῦ αὐτοῦ, τότε ἡ γυνὴ τοῦ αδελφοῦ αὐτοῦ ἀρνεῖται να αναπληρωθῇ τὸ χρέος τοῦ αδελφοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν Ἰσραήλ. 11 Εὰν δὲ ναλεῖ τὸ υπόδημα αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, καὶ ἀποκριθῇ ἡ γυνὴ τοῦ αδελφοῦ αὐτοῦ δὲν θέλεις εἶπει, Οὐτω θέλει γίνεσθαι εἰς τὸν ἀνθρώπον, οὗτος δὲν θέλεις οἰκοδομῆσαι τὸν οἰκον τοῦ αδελφοῦ αὐτοῦ. 12 Καὶ θέλεις αὐτὸν ἐπεκούσῃ πρὸς τὸν ιερέα, τὸν ἰερέαν, καὶ εὔκολον εἰς τὸν τοπὸν, οὐ δὲν ἀπεκούσῃ καὶ ἀποκαμῆθη. 13 Εὰν δὲ ναλεῖ τὸ υπόδημα αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, καὶ ἀποκριθῇ τὸν ιερέα, καὶ θέλεις αὐτῆς διαταγήνας εἰς τὸν τοπὸν, δὲν ἀπεκούσῃ καὶ ἀποκαμῆθη. 14 Εὰν δὲ ἀναστὴται τὸν τοπὸν, καὶ ἐπεκούσῃ τῷ τοπῷ, καὶ ἀποκριθῇ τῷ τοπῷ, δὲν θέλεις αὐτῆς διαταγήνας εἰς τὸν τοπὸν. 15 Καὶ θέλεις εἶπει, Δὲν θέλεις εἶπει, ἠμῖν δὲν θέλεις εἶπει. 16 Καὶ θέλεις εἶπει, Δὲν θέλεις εἶπει, ἠμῖν δὲν θέλεις εἶπει. 17 Καὶ θέλεις εἶπει, Δὲν θέλεις εἶπει, ἠμῖν δὲν θέλεις εἶπει. 18 Καὶ θέλεις εἶπει, Δὲν θέλεις εἶπει, ἠμῖν δὲν θέλεις εἶπει. 19 Καὶ θέλεις εἶπει, Δὲν θέλεις εἶπει, ἠμῖν δὲν θέλεις εἶπει. 20 Καὶ θέλεις εἶπει, Δὲν θέλεις εἶπει, ἠμῖν δὲν θέλεις εἶπει. 21 Καὶ θέλεις εἶπει, Δὲν θέλεις εἶπει, ἠμῖν δὲν θέλεις εἶπει.
κατ’ εκείνας τας ημέρας, και θέλεις εἰπεῖ προς αὐτόν, Ἀναγγέλλω σήμερον πρὸς Κυρίον τὸν Θεὸν σου, στὶς ἐσηλθὸν εἰς τὴν γην, τὴν ὁποίαν ὁ Κυρίος ὁμοσὲ πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν νὰ δώσῃ εἰς ἡμᾶς. 4Καὶ ὁ ιερεὺς θέλει λαβεῖ τὸ καλάθιον εἰς τὴν χειρὰς σου, καὶ θέλει καταθῆσει αὐτὸ εἰς πρὸς τὸν θυσιαστήριον Κυρίου τὸν Θεοῦ σου. 5Καὶ θέλεις λαλῆσαι καὶ θέλεις εἰπεῖ εἰς τὸν Θεοῦ σου, Συριος περιπλανῶμεν ἦτο ο πατήρ μου, καὶ κατεβῆ εἰς Αἰγυπτόν, καὶ παροικῆσα ἐκεῖ; 6καὶ οἱ Αἰγυπτίοι αἰταλαίπωρεῖσαν ἡμᾶς καὶ κατεθλίψαν ἡμᾶς καὶ επεβάλον ἐφ’ ἡμᾶς σκληρὰν δουλείαν; 7καὶ ανεβοησάμεν πρὸς Κυρίον τὸν Θεόν τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ εἰσήκουσεν ο Κυρίος τῆς φωνῆς ἡμῶν, καὶ επεβλέψεν εἰς τὴν θλιψίν ἡμῶν καὶ εἰς τὴν καταδυναστεύσιν ἡμῶν· 8καὶ οἱ Αἰγυπτῖοι εταλαίπωρεῖσαν ἡμᾶς καὶ κατεθλίψαν ἡμᾶς καὶ ἐπεβάλον ἐφ’ ἡμᾶς σκληρὰν δουλείαν; 9καὶ ἀνεβοησάμεν πρὸς Κυρίον τὸν Θεόν τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ εἰσήκουσεν ο Κυρίος τῆς φωνῆς ἡμῶν, καὶ επεβλέψεν εἰς τὴν θλιψίν ἡμῶν καὶ εἰς τὴν καταδυναστεύσιν ἡμῶν· 10καὶ οἱ Κυρίος ο Θεὸς σου ἐξ Αἰγυπτοῦ εἰς τὸ τοπόν τοῦτον, καὶ εἰσῆκεν εἰς τὴν γην ταύτην, γην ρεουσαν γαλα καὶ μελι· 11καὶ θέλεις καταθῆσαι αὐτὰς εἰς πρὸς τὸν Θεοῦ σου, καὶ θέλεις προσκύνησαι εἰς τὸν Θεοῦ σου. 12Αφοῦ τελείωσης νὰ δεκατίζῃς πάντα τὰ δεκατὰ τῶν γεννημάτων σου εἰς τὸ τρίτον ἔτος, τὸ ἔτος τῆς δεκατείας, καὶ δώσῃς αὐτὰ εἰς τὸν Λευιτήν, καὶ τὸν ξένο, καὶ τὸν ορφανόν καὶ τὴν χήραν, καὶ τὸν άγαθόν, καὶ τὴν οικίαν· 13τὸτε θέλεις ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, ἐξακολουθήσεις καὶ προσκυνήσεις εἰς τὸν Θεόν σου; 14δεν εφαγὼν εἰς τὸ πενθὸς μου, οὐτε ελαβὼν εἰς τὸν νεκρὸν· οὐτε ενδοχὼν εἰς τὸν θαυματόριον θελεῖς, οὐτε ενδοχὼν εἰς τὸν φαγετὸν εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου. 15ἐπιβλέψον εἰς τὸ τοπόν τοῦτον, καὶ εὐλογήσον τὸν λαὸν σου τοῦν Ἰσραήλ, καὶ τὴν γην τὴν ἐδώκες εἰς τὸν Λευιτήν, καὶ καθὼς ἐδώκες τὸν λαὸν τῷ θεῷ σου, καὶ καθὼς ἐδώκες τὴν γην τῷ θεῷ σου. 16Σημερον προσέγαρεν εἰς σε Κυρίον ὁ Θεὸς σου νὰ εκτελήσῃ τὰς διατάξεις καὶ τὰς κρίσεις, καὶ θέλεις εὐφρανθῆναι εἰς πάντα τὰ αὐτά, τὰ οὓς ἐδώκες εἰς τὸν οίκον σου, καὶ τὸν Λευιτήν, καὶ τὸν ξένο, καὶ τὸν ορφανόν καὶ τὴν χήραν, καὶ τὰ προσταγματὰ σου πρὸς εἰς σε.
Και προσεταξέν ο Μωυσής και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ τον λαον, λεγών, Φυλαττε τας εντολας, τας οποιας εγω προσταζω εις εσας σημερον. Και την ημεραν καθ' ην διαβητε τον Ιορδανην, προς την γην την οποιαν Κυριος ο Θεος σου διδει εις σε, θελεις στησει εις σεαυτον λιθους μεγαλους, και θελεις γραψει επ' αυτους παντας τους λογους του νομου τουτου, αφου διαβητε τον Ιορδανην, δια να εισελθης εις την γην την οποιαν Κυριος ο Θεος σου διδει εις σεαυτον. Και την ημεραν καθ' ην διαβητε τον Ιορδανην, θελεις στησει εις σεαυτον λιθους μεγαλους, και θελεις γραψει επ' αυτους παντας τους λογους του νομου τουτου, αφου διαβητε τον Ιορδανην, δια να εισελθης εις την γην την οποιαν Κυριος ο Θεος σου διδει εις σεαυτον. Και την ημεραν καθ' ην διαβητε τον Ιορδανην, θελεις στησει τους λιθους τουτους, τους οποιους εγω προσταξω εις εσας σημερον, εν τω ραβαλ δια, και θελεις χρισει αυτους με ασβεστην. Και θελεις οικοδομησει εκει θυσιαστηριον εις Κυριον τον Θεον σου, θυσιαστηριον εκ λιθων· σιδηρον δεν θελεις επιβαλει επ' αυτους. Θελεις οικοδομησει το θυσιαστηριον Κυριου του Θεου σου εκ λιθων ολοκληρων· και θελεις προσφερει επ' αυτου ολοκαυτωματα προς Κυριον τον Θεον σου· και θελεις προσφερει θυσιας ειρηνικας, και θελεις τρωγει εκει, και θελεις ευφραινεσθαι ενωπιον Κυριου του Θεου σου. Και ελαλησαν ο Μωυσής και οι ιερεις οι Λευιται προς παντα τον Ισραηλ λεγοντες, Προσεχε και ακουε, Ισραηλ· ταυτην την ημεραν κατεσταθης λαος Κυριου του Θεου σου· θελεις λοιπον υπακουει εις την φωνην Κυριου του Θεου σου, και εκτελει τας εντολας αυτου, και τα διαταγματα αυτου τα οποια εγω προσταζω εις σε σημερον.

11 Και προσεταξέν ο Μωυσής τον λαον την ημεραν εκεινην, λεγων,
12 Ουτοι θελουσι σταθη επι το ορος Γαριζιν δια να ευλογησωσι τον λαον, Συμεων και Λευι και Ιουδα και Ισσαχαρ και Ιωσηφ και Βενιαμιν.
13 Και ουτοι θελουσι σταθη επι το ορος Εβαλ δια να καταρασθωσι· Ρουβην, Γαδ και Ασηρ και Ζαβουλων, Δαν και Νεφθαλι.
14 Και θελουσι λαλησει οι Λευιται και ειπει προς παντας τους ανθρωπους του Ισραηλ μετα φωνης μεγαλης, Επικαταρατος ο ανθρωπος, οστις καμη γλυπτον η χωνευτον, βδελυγμα εις τον Κυριον, εργον χειρων τεχνιτου, και θεση εν αποκρυφω. Και πας ο λαος θελει αποκριθη και ειπει, Αμην.
15 Επικαταρατος οστις κακολογηση τον πατερα αυτου η την μητερα αυτου. Και πας ο λαος θελει ειπει, Αμην.
16 Επικαταρατος οστις μετακινηση το οροθεσιον του πλησιον αυτου. Και πας ο λαος θελει ειπει, Αμην.
17 Επικαταρατος οστις αποπλανηση τον τυφλον εν τη οδω. Και πας ο λαος θελει ειπει, Αμην.
18 Επικαταρατος οστις διαστρεψη την κρισιν του ξενου, του ορφανου και της χηρας. Και πας ο λαος θελει ειπει, Αμην.
19 Επικαταρατος οστις κοιμηθη μετα της γυναικος του πατρος αυτου· διοτι εκκαλυπτει το συγκαλυμμα του πατρος αυτου. Και πας ο λαος θελει ειπει, Αμην.
20 Επικαταρατος οστις κοιμηθη μεθ' οποιουδηποτε κτηνους. Και πας ο λαος θελει ειπει, Αμην.
21 Επικαταρατος οστις κοιμηθη μετα της αδελφης αυτου της θυγατρος του πατρος αυτου, η της θυγατρος της μητρος αυτου. Και πας ο λαος θελει ειπει, Αμην.
22 Επικαταρατος οστις κοιμηθη μετα της πενθερας αυτου. Και πας ο λαος θελει ειπει, Αμην.
23 Επικαταρατος οστις κτυπηση τον πλησιον αυτου κρυφιως. Και πας ο λαος θελει ειπει, Αμην.
24 Επικαταρατος οστις λαβη δωρα δια να φονευση ανθρωπον αθωον. Και πας ο λαος θελει ειπει, Αμην.
25 Επικαταρατος οστις δεν εμμενει εις τους λογους του νομου τουτου, δια να εκτελη αυτους. Και πας ο λαος θελει ειπει, Αμην.
Chapter 28

1 Καὶ εαν υπακούης επιμέλειως εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, διὰ να προσεχῇς να καμνῆς πᾶσας τὰς εντολὰς αὐτοῦ, τὰς οποίας εγὼ προσταζὼ εἰς σε σήμερον, θελεὶ σε υψώσει Κυρίος ο Θεὸς σου ὑπεράνω παντῶν τῶν εὐθῶν τῆς γῆς; 2 καὶ θελοῦσιν εἰλθεί επὶ σε πᾶσας αἱ εὐλογίαι αὐτοῦ καὶ θέλουσιν σε εὐρεῖ, εὰν υπακούης εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου. 3 Εὐλογημένος θελεὶς εἰσθαί εν τῇ πόλει καὶ εὐλογημένος θελεὶς εἰσθαί εν τῷ ἀγρῷ. 4 Εὐλογημένος ο κάρπος τῆς κοιλίας σου καὶ ο κάρπος τῆς γῆς σου καὶ ο κάρπος τῶν προβάτων σου. 5 Εὐλογημένον τὸ καλάθιον σου καὶ η σκαφῆ σου. 6 Εὐλογημένος θελεῖς εἰσθαί οταν εἰσερχῆσαι, καὶ εὐλογημένος θελεῖς εἰσθαί οταν εξερχῆσαι.

7 Τοὺς εὐθύρους σου, τοὺς εὐπανισταμένους επὶ σε, ο Κυριός θελεῖ καὶ καμνῆς αὐτοὺς να συντριφθῶσιν εμπρόσθεν σου αὐτοῦ, καὶ αὐτοὶ θελουσιν εἰσθαί εἰς τὸν καρπὸν τῆς κοιλίας σου καὶ τὰ γεννηματα τῆς γῆς σου, αὐτοὶ θελουσιν εἰσθαί καὶ εὐρεῖ, εὰν υπακούης εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου. 8 Καὶ εὐλογημένοις αἱ εὐλογίαι οἱ παντεῖς ποιμνίαι τῶν προβατῶν σου.

9 Ο Κυριός θελεῖς εἰσθαί οταν εἰσερχῆσαι, καὶ εὐλογημένος θελεῖς εἰσθαί οταν εξερχῆσαι. 10 Καὶ τοὺς εχθροὺς σου, τοὺς επανισταμένους επὶ σε, ο Κυριός θελεῖ καὶ συντριφθῶσιν εμπρόσθεν σου αὐτοῦ. 11 Καὶ τοὺς εὐθύρους σου, τοὺς εὐπανισταμένους επὶ σε, ο Κυριός θελεῖ καὶ συντριφθῶσιν εμπρόσθεν σου αὐτοῦ. 12 Καὶ τοὺς εὐθύρους σου, τοὺς εὐπανισταμένους επὶ σε, ο Κυριός θελεῖ καὶ συντριφθῶσιν εμπρόσθεν σου αὐτοῦ. 13 Καὶ τοὺς εὐθύρους σου, τοὺς εὐπανισταμένους επὶ σε, ο Κυριός θελεῖ καὶ συντριφθῶσιν εμπρόσθεν σου αὐτοῦ. 14 Καὶ τοὺς εὐθύρους σου, τοὺς εὐπανισταμένους επὶ σε, ο Κυριός θελεῖ καὶ συντριφθῶσιν εμπρόσθεν σου αὐτοῦ.
καὶ θέλουσι σε καταδιώκει ε沃ςον αφανισθής. 23Καὶ ο ὦρανος σου ὃ ὑπερανω της κεφαλής σου θελει εἰσθαί χαλκός, καὶ η γη ὑποκατω σου σίδηρος. 24Ὁ Κυριος θελει δωσει την βροχήν της γης σου κονιορτον και χωμα· εκ του ουρανου θελει καταβαινει επι σε, εὼςου εξολοθρευθης. 25Ο Κυριος θελει σε καμει να συντριφθης εἰς τους εχθρους σου· απο μιας οδου θελεις εξελθει επ' αυτου, και απο επτα οδους θελεις φυγει απο προσωπου αυτων· και θελεις διασκορπισθη εἰς παντα τα βασιλεια της γης. 26Και το πτωμα σου θελει εἰσθαί τροφη εἰς παντα τα ὄρνεα του ουρανου και δεν θελει εἰςθαι ο αποδιωκων. 27Ὁ Κυριος θελει σε παταξει με την Αιγυπτιακην πληγην και με αιμορροιδας και με ψωραν και με ξυσμον, ωστε να μη δυνασαι να ιατρευθης. 28Ὁ Κυριος θελει σε παταξει με αφροσυνην και με τυφλωσιν και με εκστασιν καρδιας· 29και θελεις ψηλαφα εν τω μεσω της ημερας, ως ο τυφλος ψηλαφα εν τω σκοτει, και δεν θελεις εισθαι εις τας οδους σου· και θελεις εισθαι μονον καταδυναστευομενος και διαρπαζομενος πασας τας ημερας, και δεν θελει εισθαί ο σωζων. 30Οι υιοι σου και αι θυγατερες σου θελουσι παραδοθη εις αλλον λαον, και οι οφθαλμοι σου θελουσι βλεπει και μαραινεσθαι δι' αυτους ολην την ημεραν· και δεν θελει εισθαι δυναμις εν τη χειρι σου. 31Τον καρπον της γης σου και παντας τους κοπους σου θελεις φαγει εθνος το οποιον δεν γνωριζεις· και δεν θελουσι εισθαι δυνατον εν τη χειρι σου. 33Και θελουσιν ελθει επι σε πασαι αι καταραι αυται, και θελουσι σε καταδιωξει και σε ευρει, εωςου εξολοθρευθης· διοτι δεν υπηκουσας εις την φωνην Κυριου του Θεου σου, δια να φυλαττης τας εντολας αυτου και τα διαταγματα αυτου, τα οποια προσεταξειν εις σε. 42Παντα τα δενδρα σου και τον καρπον της γης σου θελει καταφθειρει ο βρουχος.
Κυριον τον Θεον σου εν ευφροσυνη και εν αγαθοτητι καρδιας, δια την αφθονιαν παντων· δια τουτο θελεις δουλευσει τους εχθρους σου, τους οποιους ο Κυριος θελει εξαποστειλει επι σε, με πειναν και με διθαν και με γυμνοτητα και με ελλειψιν παντων· και θελει βαλει επι τον τραχηλον σου ζυγον σιδηρουν, εωσου εξολοθρευση. Ο Κυριος θελει φερει εθνος επι σε μακροθεν, απο ιερου της γης, καθος με ορμην αετου· εθνος επι τον τραχηλον σου ζυγον σιδηρουν, εωσου εξολοθρευση.

48 και θελεις τρωγει τον καρπον των κτηνων σου και τα γεννηματα της γης σου, εωσου εξολοθρευση· το οποιον δεν θελει αφησει εις σε σιτον, οινον η ελαιον, τας αγελας των βοων σου και τα ποιμνια των προβατων σου, εωσου εξολοθρευση.

49 ο ανηρ ο απαλος μεταξυ σου και ο σφοδρα τρυφερος θελει εμβλεψει με βλεμμα πονηρον εις τον αδελφον αυτου και εις την γυναικα του κολπου αυτου και εις τα εναπολειφθεντα τεκνα αυτου οσα εναπολειφωσιν· εωσου εξολοθρευση.

50 το οποιον δεν θελει αφησει εις σε σιτον, οινον η ελαιον, τας αγελας των βοων σου και τα ποιμνια των προβατων σου, εωσου εξολοθρευση.

51 και θελεις φαγει τον καρπον της κοιλιας σου, τας σαρκας των ιουων σου και των θυγατερων σου, τους οποιους εδωκεν εις σε Κυριος ο Θεος σου, εν τη πολιορκια και εν τη καταθλιψει, με την οποιαν ο εχθρος σου θελει σε καταθλιψει εις πασας τας πολεις σου.

52 και θελεις πολιορκησει εις πασας τας πολεις σου, εωσου ηλπιζες, καθ' ολην την γην σου· και θελεις πολιορκησει εις πασας τας πολεις σου πολιορκησει, καθ' ολην την γην την οποιαν εδωκεν εις σε Κυριος ο Θεος σου.

53 και θελεις φαγει τον καρπον της κοιλιας σου, τας σαρκας των ιουων σου και των θυγατερων σου, τους οποιους εδωκεν εις σε Κυριος ο Θεος σου, εν τη πολιορκια και εν τη καταθλιψει, με την οποιαν ο εχθρος σου θελει σε καταθλιψει εις πασας τας πολεις σου.

54 και θελεις φαγει τον καρπον της κοιλιας σου, τας σαρκας των ιουων σου και των θυγατερων σου, τους οποιους εδωκεν εις σε Κυριος ο Θεος σου, εν τη πολιορκια και εν τη καταθλιψει, με την οποιαν ο εχθρος σου θελει σε καταθλιψει εις πασας τας πολεις σου.

55 εαν δεν προσεχης να καμνης παντας τους λογους του νομου τουτου, τους γεγραμμενους εν τω βιβλιω τουτω, ωστε να φοβησαι το ενδοξον και φοβερον τουτο ονομα, ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΟΥ, τοτε ο Κυριος θελει καμει τρομερας τας πληγας σου και τας πληγας του σπερματος σου, πληγας μεγαλας και απαυστους και νοσους κακας και απαυστους.
του ποδος σου· αλλα θελει σοι δωσει ο Κυριος εκει καρδιαν τρεμουσαν και μαραινομενους οφθαλμους και τηκομενην ψυχην. 66Και η ζωη σου θελει εισηδαι κρεμαμενη ενωπιον σου· και θελεις φοβεισθαι νυκτα και ημεραν, και δεν θελεις πιστευει εις την ζωην σου. 67Το πρωι θελεις ειπει, Ειθε να ητο εσπερα· και την εσπεραν θελεις ειπει, Ειθε να ητο πρωι δια τον φοβον της καρδιας σου, τον οποιον θελεις φοβεισθαι, και δια τα θεαματα των οφθαλμων σου, τα οποια θελεις βλεπει. 68Και θελει σε επαναφερει ο Κυριος εις την Αιγυπτον με πλοια, απο της οδου περι της οποιας σοι ειπα, Δεν θελεις πλεον ιδει αυτην αλλην φοραν· και θελετε πωλεισθαι εις τους εχθρους σας ως δουλοι και δουλαι και δεν θελει εισηδαι ο αγοραζων.

Chapter 29

1Ουτοι ειναι οι λογοι της διαθηκης, την οποιαν προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην να καμη προς τους υιους Ισραηλ εν τη γη Μωαβ· εκτος της διαθηκης, την οποιαν εκαμε προς αυτους εν Χωρηβ. 2Και εκάλεσεν ο Μωυσης παντα τον Ισραηλ και ειπε προς αυτους, Σεις ειδετε παντα οσα εκαμεν ο Κυριος ενωπιον των οφθαλμων σας εν τη γη της Αιγυπτου, εις τον Φαραω και εις παντας τους δουλους αυτου και εις πασαν την γην αυτου, τους πειρασμους τους μεγαλους τους οποιους ειδον οι οφθαλμοι σου, τα σημεια και τα τεραστια τα μεγαλα εκεινα· 4πλην ο Κυριος δεν εδωκεν εις εσας καρδιαν δια να καταλαμβανητε, και οφθαλμους δια να βλεπητε, και ωτα δια να ακουητε, μεχρι της ημερας ταυτης. 5Και σας περιεφερα τεσσαρακοντα ετη εν τη ερημω· τα ιματια σας δεν επαλαιωθησαν επανω σας, και το υποδημα σου δεν επαλαιωθη εις τον ποδα σου. 6Αρτον δεν εφαγετε, και οινον και σικερα δεν επιετε· δια να γνωρισητε οτι εγω ειμαι Κυριος ο Θεος σας. 7Και οτε ηλθετε εις τουτον τον τοπον, Σηων ο βασιλευς της Εσεβων και Ωγ ο βασιλευς της Βασαν εξηλθον εις συναντησιν ημων δια πολεμον, και ημεις επαταξαμεν αυτους· 8και εκυριευσαμεν την γην αυτων, και εδωκαμεν αυτην κληρονομιαν εις τους Ρουβηνιτας και εις τους Γαδιτας και εις το ημισυ της φυλης του Μανασση. 9Φυλαττετε λοιπον τους λογους της διαθηκης ταυτης και εκτελειτε αυτους, δια να ευημερητε εις παντα οσα πραττετε. 10Σεις ιστασθε σημερον παντες ενωπιον Κυριου του Θεου σας, οι αρχηγοι των φυλων σας, οι πρεσβυτεροι σας και οι αρχοντες σας, τα τεκνα σας, αι γυναικες σας και ο ξενος σου ο εν μεσω του στρατοπεδου σου, απο του ξυλοκοπου σου εως του υδροφορου σου· 12δια να εισελθης εις την διαθηκην Κυριου του Θεου σου και εις τας καταρας αυτου, τα οποια Κυριος ο Θεος σου διατιθεται προς σημερον· 13δια να σε καταστηση σημερον λαον εις εαυτον, και αυτος να ηναι εις σε Θεος, καθως ειπε προς σας, και καθως οχειε τους πατας σου· 14και σε καθαριστε την ψυχην σου· και η ψυχη σου να ηναι καθαρη, και ο νομις σου να ηναι εις τον Θεον σου· 15αλλα και προς τους θεους αυτους ενταυθα μεθημων ανθρωπων εν αυτων, και η ζωη σου και την ευημερια σου να ηναι εις εαυτον. 16και εις εαυτον η φυλη σου· και προς τους θεους αυτους ενταυθα μεθημων ανθρωπων αλλα και εις των θεους αυτους και εις την ζωην.
αργυριον και χρυσιον, τα μεταξυ αυτων· 18 δια να μη ηναι μεταξυ σας ανηρ η γυνη η συγγενεια η φυλη, των οποιων η καρδια να εκκλινη σημερων απο Κυριου του Θεου ημων, δια να υπαγη να λατρευση τους θεους των εθνων εκεινων· δια να μη ηναι μεταξυ σας ριζα αναβρυουσα χολην και πικριαν· 19 και οταν ακουη τους λογους της καταρας ταυτης, να μακαριζη εαυτον εν τη καρδια αυτου, λεγων, Εγω θελω εχει ειρηνην, και τοι περιπατων εν τη αποπλανησει της καρδιας μου, προσθετων μεθην εις την διψαν· 20 δεν θελει σπλαγχνισθη αυτον ο Κυριος, αλλα τοτε η οργη του Κυριου και ο ζηλος αυτου θελουσιν εξαφθη κατα του ανθρωπου εκεινου· και πασαι αι καταραι αι γεγραμμεναι εν τω βιβλιω τουτω θελουσι πεσει επ' αυτον, και ο Κυριος θελει εξαλειψει το ονομα αυτου υποκατωθεν του ουρανου. 21 Και θελει αποχωρισει αυτον ο Κυριος προς απωλειαν απο πασων των φυλων του Ισραηλ, κατα πασας τας καταρας της διαθηκης της ημας, απο τω νομω του τω βιβλιω· 22 και η επερχομενη γενεα των υιων σας, οιτινες θελουσιν αναστηθη υστερον απο σας, και ο ξενος οστις ελθη απο μακρας γης, θελουσιν ειπει, οταν ιδωσι τας πληγας της γης εκεινης, και τας αρρωστιας τας οποιας ο Κυριος επεφερεν επ' αυτην, πας ο τοπος αυτης ειναι με θειον και αλας κατακεκαυμενος, ουτε σπειρεται ουτε βλαστανει, ουτε χορτος αυξανει επ' αυτης, κατα την καταστροφην των Σοδομων και των Γομορρων, της Αδαμα και Σεβωειμ, τας οποιας κατεστρεψεν ο Κυριος εν τω θυμω αυτου και εν τη οργη αυτου, 23 τοτε θελουσιν ειπει παντα τα εθνη, Δια τι ο Κυριος εκαμεν ουτως εις την γην ταυτην; Δια τι ο θυμος της μεγαλης ταυτης οργης; 24 Και θελουσιν ειπει, Διοτι εγκατελιπον την διαθηκην Κυριου του Θεου των πατερων αυτων, την οποιαν εθεσα ενωπιον σου, και ανακαλεσης ταυτα εις την καρδιαν σου εν τω μεσω παντων των εθνων, οπου αν διασκορπιση σε Κυριος ο Θεος σου, επιστραφης προς Κυριον τον Θεον σου και υπακουσης εις την φωνην αυτου, και συ και τα τεκνα σου, εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου, τοτε Κυριος ο Θεος σου θελει σε επαναφερει εκ της αιχμαλωσιας, και θελει σε σπλαγχνισθη, και παλιν θελει σε συναξει εκ παντων των εθνων, οπου αν διασκορπισε Κυριος ο Θεος σου· 25 και εις τα εσχατα του ουρανου αν ηναι η διασπορα σου, εκειθεν θελει σε συναξει Κυριος ο Θεος σου και εκειθεν θελει σε λαβει, και θελει σε εισαγαγει Κυριος ο

Chapter 30

1 Και οταν ελθωσιν επι σε παντα τα πραγματα ταυτα, η ευλογια και η καταρα, την οποιαν εθεσα ενωπιον σου, και ανακαλεσης ταυτα εις την καρδιαν σου εν τω μεσω παντων των εθνων, οπου αν διασκορπιση σε Κυριος ο Θεος σου, και επιστραφης προς Κυριον τον Θεον σου και υπακουους εις την φωνην αυτου, κατα παντα σας εγω προσταται εις σε σημερων, και τα τεκνα σου, εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου, 3 τοτε Κυριος ο Θεος σου θελει σε επαναφερει εκ της αιχμαλωσιας, και θελει σε σπλαγχνισθη, και παλιν θελει σε συναξει εκ παντων των εθνων, οπου αν διασκορπισε Κυριος ο Θεος σου· 4 και εις τα εσχατα του ουρανου αν ηναι η διασπορα σου, εκειθεν θελει σε συναξει Κυριος ο Θεος σου και εκειθεν θελει σε λαβει, 5 και θελει σε εισαγαγει Κυριος ο
Θεος σου εις την γην, την οποιαν εκληρονομησαν οι πατερες σου, και θελεις κληρονομησει αυτην· και θελει σε αγαθοποιησει και σε πολλαπλασιασει υπερ τους πατερας σου. 6Και θελει περιτεμει Κυριος ο Θεος σου την καρδιαν σου και την καρδιαν του σπερματος σου, δια να αγαθον· διοτι ο Κυριος θελει ευφρανθη παλιν επι σε αγαθον, καθως ευφρανθη επι τους πατερας σου, εαν επιστραφης προς Κυριον τον Θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου. 7Και θελει επιφερει Κυριος ο Θεος σου πασας τας καταρας ταυτας επι τους εχθρους σου και επι τους μισουντας σε, οιτινες σε κατεδιωξαν. 8Και συ θελεις επιστραφη και υπακουσει εις την φωνην του Κυριου, και θελεις εκτελει πασας τας εντολας αυτους, τας οποιας εγω εγυρισα εις σε σημερον. 9Και θελει σε πληθυνει Κυριος ο Θεος σου εις παντα τα εργα των χειρων σου, εις τον καρπον της κοιλιας σου και εις τον καρπον των κτηνων σου και εις τα γεννηματα της γης σου, εις αγαθον· διοτι ο Κυριος θελει ευφρανθη παλιν επι σε αγαθον, καθως ευφρανθη επι τους πατερας σου, εαν υπακουσης εις την φωνην Κυριου του Θεου σου, ωστε να φυλαττης τας εντολας αυτου και τα διαταγματα αυτου, τα γεγραμμενα εν τω βιβλιω του νομου τουτου· εαν επιστραφης προς Κυριον τον Θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου. 11Επειδη η εντολη αυτη, την οποιαν εγω προσταζω εις σε σημερον, δεν ειναι πολλα βαρεια δια σε, ουδε μακραν. 12Δεν ειναι εν τω ουρανω, ωστε να ειπης, Τις θελει αναβη δι' ημας εις τον ουρανον και φερει αυτην προς ημας, δια να ακουσωμεν αυτην και να εκτελεσωμεν αυτην. 13Αλλα πολυ πλησιον σου ειναι ο λογος, εν τω στοματι σου και εν τη καρδια σου, δια να εκτελης αυτον. 15Ιδου, εγω εθεσα ενωπιον σου σημερον την ζωην και τον θανατον και το αγαθον και τον θανατον· καθοτι εγω προσταζω εις σε σημερον να αγαπας Κυριον τον Θεον σου, να περιπατης εις τας οδους αυτου και να φυλαττης τας εντολας αυτου και τα διαταγματα αυτου και τις κρισεις αυτου, δια να ζης και να πληθυνησαι και δια να σε ευλογηση Κυριος ο Θεος σου εν τη γη, εις την οποιαν εισερχεσαι δια να κληρονομησης αυτην.
Και υπηγεν ο Μωυσης και ελαλησε τους λόγους τουτών προς πάντα τον Ἰσραήλ· και εἶπε πρὸς αὐτούς, ἐκατὸν ἐκατὸν εἶμαι εὖς σήμερον· δὲν δύναμαι πλεον νὰ εἰσερχωμαι καὶ νὰ εξερχωμαι, καὶ ο Κυρίος μοι εἶπε, Δὲν θέλει διὰβη τὸν Ἰορδάνην τούτον. Κυρίος ο Θεος σου, αὐτός θελει διαβη εμπροσθεν σου, αὐτός θελει καταστρεψει τὰ εθνη ταυτα απ' εμπροσθεν σου, καὶ συ θελεις κατακληρονομησει αυτν' ο Ιησους, αὐτος θελει διαβη εμπροσθεν σου, καθως ελαλησεν ο Κυρίος. Και θελει καμει εις αυτα ο Κυριος, ως εκαμεν εις τον Σηων και εις τον Ωγ, τους βασιλεις των Ἀμορραιων, και εις την γην αυτων, τους οποιους εξωλοθρευσε. Και θελει παραδωσει αυτους ο Κυριος εμπροσθεν σας, δια να καμητε εις αυτους κατ πασας τας προσταγας τας οποιας προσεταξα εις εσας. Και θελει καμει εις αυτα ο Κυριος, ως εκαμεν εις τον Σηων και εις τον Ωγ, τους βασιλεις των Αμορραιων, και εις την γην αυτων, τους οποιους εξωλοθρευσε. Και θελει παραδωσει αυτους ο Κυριος εμπροσθεν σας, δια να καμητε εις αυτους κατ πασας τας προσταγας τας οποιας προσεταξα εις εσας. Και θελει καμει εις αυτα ο Κυριος, ως εκαμεν εις τον Σηων και εις τον Ωγ, τους βασιλεις των Αμορραιων, και εις την γην αυτων, τους οποιους εξωλοθρευσε. Και θελει παραδωσει αυτους ο Κυριος εμπροσθεν σας, δια να καμητε εις αυτους κατ πασας τας προσταγας τας οποιας προσεταξα εις εσας. Και θελει καμει εις αυτα ο Κυριος, ως εκαμεν εις τον Σηων και εις τον Ωγ, τους βασιλεις των Αμορραιων, και εις την γην αυτων, τους οποιους εξωλοθρευσε.
ταυτην, και διδαξατε αυτην εις τους υιους Ισραηλ· βαλετε αυτην εις το στομα αυτων, δια να γεινη εις εμε ωδη αυτη εις μαρτυριον εναντιον των υιων Ισραηλ· βαλετε αυτην εις το στομα αυτων, δια να γεινη εις εμε ωδη αυτη εις μαρτυριον εναντιον των υιων Ισραηλ.

20 Διοτι αφου εισαγαγω αυτους εις την γην, την οποιαν ωμοσα προς τους πατερας αυτων, γην ρεουσαν γαλα και μελι, και αυτοι φαγωσι και χορτασθωσι και εμπλησθωσι, τοτε θελουσι στραφη προς θεους ξενους και θελουσι με παροργισει και παραβη την διαθηκην μου. 21 Και αφου ευρωσιν αυτους πολλα κακα και θλιψεις, η ωδη αυτη θελει μαρτυρησει εναντιον αυτων ως μαρτυς· διοτι δεν θελει λησμονηθη απο του στοματος αυτων· επειδη εγω γνωριζω την πονηριαν αυτων, την οποιαν εργαζονται ετι την σημερον, πριν εισαγαγω αυτους εις την γην την οποιαν ωμοσα.

22 Και εγραψεν ο Μωυσης την ωδην ταυτην τη αυτη ημερα, και εδιδαξεν αυτην εις τους υιους Ισραηλ.

23 Και προσεταξεν εις τον Ιησουν τον υιον του Ναυη και ειπεν, Ανδριζου και θαρρει διοτι συ θελεις εισαγαγει τους υιους Ισραηλ εις την γην την οποιαν ωμοσα προς αυτους, και εγω θελω εισθαι μετα σου.

24 Και αφου ο Μωυσης ετελειωσε να γραφη τους λογους του νομου τουτου εις βιβλιον, εως τελους, 25 η διαθηκη να γραφη εις τα πλαγια της κιβωτου της διαθηκης του Κυριου, λεγων, Λαβετε τουτο το βιβλιον του νομου, και θεσατε αυτο εις τα πλαγια της κιβωτου της διαθηκης Κυριου του Θεου σας, και θελει εισθαι εκει εις μαρτυριον κατα σου· 26 διοτι εξευρω την απειθειαν σου και τον τραχηλον σου τον σκληρον. Ιδου, ενω ειμαι ζων με σας σημερον, ηπειθησατε εις τον Κυριον· ποσω δε μαλλον μετα τον θανατον μου; 27 συναξατε προς εμε παντας τους πρεσβυτερους των φυλων σας και τους αρχοντας σας, δια να λαλησω τους λογους τουτους εις επηκοον αυτων, και να επικαλεσθω τον ουρανον και την γην μαρτυρας εναντιον αυτων· επειδη εξευρω οτι μετα τον θανατον μου εξαπαντος θελετε διαφθαρη και εκκλινει απο της οδου, την οποιαν προσεταξα εις εσας· και θελουσι σας ευρει τα κακα εις τας εσχατας ημερας, επειδη θελετε πραξει κακα ενωπιον του Κυριου, ωστε να παροργισητε αυτον με τα εργα των χειρων σας.

30 Και ελαλησεν ο Μωυσης, εις επηκοον πασης της συναγωγης του Ισραηλ, τους λογους της ωδης ταυτης εως τελους·

Chapter 32

1 Προσεχε, ουρανε, και θελω λαλησει· και ας ακουη η γη τους λογους του στοματος μου. 2 Η διδασκαλια μου θελει σταλαξει ως η βροχη, ο λογος μου θελει καταβη ως η δροσος, ως η ψεκας επι την χλοην και ως ο ομβρος επι τον χορτον· 3 διοτι θελω εξυμνησει το ονομα του Κυριου· αποδοτε μεγαλωσυνην εις τον Θεον ημων. 4 Αυτος ειναι ο Βραχος, τα εργα αυτου ειναι τελεια· διοτι πασαι αι οδοι αυτου ειναι κρισις· Θεος πιστος, και δεν υπαρχει αδικια εν αυτω· δικαιος και ευθυς ειναι αυτος. 5 Ουτοι διεφθαρησαν· η κηλις αυτων δεν ειναι κηλις των υιων αυτου· ειναι γενεα σκολια και διεστραμμενη. 6 Ταυτα ανταποδιδετε εις τον Κυριον, λαε μωρε και ασυνετε; δεν ειναι αυτος ο πατηρ σου, οστις σε εξηγορασεν; αυτος οστις σε εμορφωσεν; 7 Ενθυμηθητι τας αρχαιας ημερας, συλλογισθητι τα ετη πολλων γενεων· ερωτησον τον πατερα σου, και αυτος θελει σοι αναγειλει, τους πρεσβυτερους σου, και αυτοι θελουσι σοι ειπει· 8 οτε
διεμερίζεν ο Υψιστός τα εθνη, οτε διεσπείρε τους υιους του Αδάμ, εστήσε τα οριά των λαών κατά τον αριθμόν των υιών Ισραήλ. 9 Διότι η μερις του Κυρίου είναι ο λαός αυτού, ο Ἰακώβ είναι το μέρος τῆς κληρονομίας αυτοῦ. 10 Ἔνας θειός εὐρήκεν αυτού, και εὐθύμησεν αὐτοῦ· περισπόρευτος αὐτοῦ, ἔστησε τα οριά τούς λαούς κατά τον αριθμόν τούς υιούς Ἰσραήλ.

9 Διότι η μερις του Κυριου ειναι ο λαος αυτου, ο Ιακωβ ειναι το μερος της κληρονομιας αυτου. 10 Διοτι η μερις του Κυριου ειναι ο λαος αυτου, ο Ιακωβ ειναι το μερος της κληρονομιας αυτου.

11 Καθώς ο αετος σκεπαζει την φωλεαν αυτου, περιθαλπει τους νεοσσους αυτου, εξαπλονων τας πτερυγας αυτου αναλαμβανει αυτους, και σηκωνει αυτους επι των πτερυγων αυτου.

12 ουτως ο Κυριος μονος οδηγησεν αυτον, και δεν ητο μετ' αυτου ξενος Θεος.

13 Ανεβιβασεν αυτους επι τα εξοχα μερη της γης, και εφαγον τα γεννηματα των αγρων· και εθηλασεν αυτους μελι εκ της πετρας, και ελαιον εκ της σκληρας πετρας,

14 Βουτυρον βοων και γαλα προβατων, με παχος αρνιων, και κριων θρεμματων της Βασαν, και τραγων, μετα του εξαιρετου ανθους του σιτου· και επιες οινον, αιμα σταφυλης.

15 ο δε Ιεσουρουν επαχυνθη και απελακτισεν· επαχυνθης, επλατυνθης, υπερελιπανθης· τοτε ελησμονησε τον Θεον τον πλασαντα αυτον, και κατεφρονησε τον Βραχον της σωτηριας αυτου.

16 Παρωξυναν αυτον εις ζηλοτυπιαν με ξενους θεους, με βδελυγματα παρωξυναν αυτον εις θυμον· 17 εθυσιασαν εις δαιμονια, ουχι εις τον Θεον· εις θεους, τους οποιους δεν εγνωριζον, εις νεους θεους νεωστι εισαχθεντας, τους οποιους δεν ελατρευον οι πατερες σας· 18 τον δε Βραχον τον γεννησαντα σε εγκατελιπες, και ελησμονησας τον Θεον τον πλασαντα σε.

19 Και ειδεν ο Κυριος και απεστραφη αυτους, διοτι παρωργισαν αυτον οι υιοι αυτου και αι θυγατερες αυτου· 20 και ειπε, Θελω αποστρεψει το προσωπον μου απ' αυτων, θελω ιδει οποιον θελει εισθαι το τελος αυτων· διοτι αυτοι ειναι γενεα διεστραμμενη, υιοι εις τους οποιους δεν υπαρχει πιστις.

21 Αυτοι με παρωξυναν εις ζηλοτυπιαν με τα μη οντα θεον· με τα ειδωλα αυτων με παρωργισαν· και εγω θελω παροργισει αυτους εις ζηλοτυπιαν με τους μη οντας λαον, με εθνος ασυνετον θελω παροργισει αυτους.

22 Διοτι πυρ εξηφθη εν τω θυμω μου, και θελει εκκαυθη εως εις τα κατωτα του αδου, και θελει καταφαγει την γην μετα των γεννηματων αυτης, και θελει καταφλογισει τα θεμελια των ορεων.

23 Θελω επισωρευσει επ' αυτους κακα, παντα τα βελη μου θελω εκκενωσει επ' αυτους. 24 Θελουσιν αναλωθη εκ της πεινης και καταφαγωθη με φλογωδεις νοσους, και με πικρον ολεθρον· και οδοντας θηριων θελω εξαποστειλει επ' αυτους, και φαρμακιον των ερποντων επι της γης.

25 Εξωθεν μαχαιρα, και εσωθεν τρομος, θελει καταναλωσει τον τε νεον και την παρθενον, το θηλαζον νηπιον και τον πολιον γεροντα.

26 Ειπα, Ηθελον διασκορπισει αυτους, ηθελον εξαλειψει το μνημοσυνον αυτων εκ μεσου των ανθρωπων, εαν δεν εφοβουμην την οργην του εχθρου, μη πως υψηλοφρονησωσιν οι εναντιοι αυτων, και ειπωσιν, Η χειρ ημων η υψηλη, και ουχι ο Κυριος, εκαμε παντα ταυτα. 27 Ειδε οι Φιλοσωφοι· διοτι η εκδικησις αυτων εσφραγισμεν εις τους θησαυρους μου; εις εμε ανηκει η εκδικησις.
καὶ η ανταποδοσίς· ο πους αυτων εν καιρω θελε ολισθησει διοτι πλησιον ειναι η ημερα της απωλειας αυτων, και τα μελλοντα να ελθωσιν επ' αυτους σπευδουσι. 36 Διοτι ο Κυριος θελε κρινει τον λαον αυτου, και θελει μεταμεληθη δια τους δουλους αυτου, στοι ιδι η απωλεσθη η δυναμις αυτων, και δεν εμεινεν ουδενε πεφυλαγμενον ουδε αφειμενον. 37 Και θελει ειπει, Που ειναι οι θεοι αυτων, ο βραχος εις τον οποιον ειχον το θαρρος αυτων; 38 οιτινες ετρωγον το παχος των θυσιων αυτων, και επινον τον οινον των σπονδων αυτων; ας σηκωθωσι και ας σας βοηθησωσιν, ας γεινωσιν εις εσας σκεπη. 39 Ιδετε τωρα οτι εγω, εγω ειμαι, και δεν ειναι Θεος πλην εμου· εγω θανατοω και ζωοποιω· εγω πληγονω και ιατρευω· και δεν υπαρχει ο ελευθερων εκ της χειρος μου. 40 Διοτι εγω υψονω εις τον ουρανον την χειρα μου, Και λεγω, Ζω εγω εις τον αιωνα· 41 εαν ακονισω την αστραφορον μαχαιραν μου, και επιβαλω την χειρα μου εις κρισιν, θελω καμει εκδικησιν εις τους εχθρους μου, και θελω ανταποδωσει εις τους μισουντας με· 42 θελω μεθυσει τα βελη μου απο αιματος, και η μαχαιρα μου θελει καταφαγει κρεατα, απο του αιματος των πεφονευμενων και των αιχμαλωτων, απο της κεφαλης των αρχοντων των εχθρων. 43 Ευφρανθητε, εθνη, μετα του λαου αυτου· διοτι θελει εκδικησει το αιμα των δουλων αυτου, και αποδωσει εκδικησιν εις τους εναντιους αυτου, και καθαρισει την γην αυτου και τον λαον αυτου. 44 Και ηλθεν ο Μωυσης, και ελαλησε παντας τους λογους της αυτης εις επηκοον του λαου, αυτος και Ιησους ο υιος του Ναυη. 45 Και ετελειωσεν ο Μωυσης λαλων παντας τους λογους τουτους προς παντα τον Ισραηλ. 46 Και ειπε προς αυτους, Θεσατε τας καρδιας σας εις παντας τους λογους, τους οποιους εγω σημερον διαμαρτυρομαι προς εσας· τους οποιους θελετε παραγγειλει εις τα τεκνα σας να προσεχωσιν εις το να εκτελωσι, παντας τους λογους του νομου τουτου. 47 Διοτι ουτος δεν ειναι εις εσας λογος ματαιος· επειδη αυτη ειναι η ζωη σας· και δια του λογου τουτου θελετε μακροημερευσει επι της γης, προς την οποιαν διαβαινετε τον Ιορδανην δια να κληρονομησητε αυτην. 48 Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην την αυτην εκεινην ημεραν, λεγων, 49 Αναβα εις το ορος τουτο Αβαρις, εις το ορος Νεβω, και θεωρησον την γην Χανααν, την οποιαν εγω διδω εις τους υιους Ισραηλ εις ιδιοκτησιαν· 50 και τελευτησον εν τω ορει οπου αναβαινεις, και προστεθητι εις τον λαον σου, καθως ο αδελφος σου Ααρων ετελευσεν εν τω ορει Ωρ και προστεθη εις τον λαον αυτου· 51 διοτι ηπειθησατε εις μεταξυ των υιων Ισραηλ εις τα υδατα της Μεριβα·καδης, εν τη ερημω Σιν· επειδη δεν με ηγιασατε εν μεσω των υιων Ισραηλ· 52 οθεν απεναντι θελεις ιδει την γην, εκει ομως δεν θελεις εισελθει, εις την γην την οποιαν εγω διδω διδω εις τους υιους Ισραηλ.

Chapter 33

1 Και αυτη ειναι εις ευλογια, την οποιαν ηυλογησε Μωυσης ο ανθρωπος του Θεου τους υιους Ισραηλ, προ της τελευτης αυτου. 2 και ειπεν, Ο Κυριος ηλθεν εκ Σινα, και επερανε εις αυτους εκ Σηειρ επελαμψεν εκ του ορους Φαραν, και ηλθε μετα μυριαδων αγιων· εκ της δεξιας αυτου εξηλθε πυρ νομου δι' αυτους. 3 Ναι, ηγαπησε τον λαον· υπο την χειρα σου ειναι παντες οι αγιοι αυτου·
και εκαθηντο εις τους ποδας σου, δια να λαβωσι τους λογους σου. 4Νομον προσεταξεν εις ημας ο Μωυσης, την κληρονομιαν της συναγωγης Ιακωβ. 5Και ητο βασιλευς εν τω Ιεσουρουν, οτε οι αρχοντες του λαου συνηχθησαν μετα των φυλων Ισραηλ. 6Ζητω ο Ρουβην και ας μη αποθανη, και ας ηναι ο λαος αυτου πολυαριθμος. 7Και αυτη ειναι η ευλογια του Ιουδα· και ειπεν, Εισακουσον, Κυριε, της φωνης του Ιουδα, και φερε αυτον εις τον λαον αυτου· ας ηναι αυτορκεις εις αυτον· και εσο βοηθεια εις αυτον κατα των εχθρων αυτου. 8Ας ηναι πολυαριθμος, και ας ηναι ο λαος αυτου πολυαριθμος. 9Και αυτη ειναι η ευλογια του Ιουδα· και ειπεν, Εισακουσον, Κυριε, της φωνης του Ιουδα, και φερε αυτον εις τον λαον αυτου· ας ηναι αυταρκεις εις αυτον· και εσο βοηθεια εις αυτον κατα των εχθρων αυτου. 10Τα Θουμμιμ σου και τα Ουριμ σου ας ηναι μετα του ανθρωπου του οσιου σου, τον οποιον εδοκιμασας εν Μασσα, και μετα του οποιου ηντιλογησας εις τα υδατα της Μεριβα· οστις ειπε προς τον πατερα αυτου και προς την μητερα αυτου, Δεν ειδον αυτον, και οστις απηρνηθη τους αδελφους αυτου, ουδε εγνωρισε τους υιους αυτου· διοτι ετηρησαν τον λογον σου, και εφυλαξαν την διαθηκην σου. 11Θελουσι διδασκει τας κρισεις σου εις τον Ιακωβ, και τον νομον σου εις τον Ισραηλ· θελουσι βαλει θυμιαμα ενωπιον σου, και ολοκαυτωματα επι το θυσιαστηριον σου. 12Ευλογησον, Κυριε, τα ταγματα αυτου, και δεχθητι τα εργα των χειρων αυτου· συνθλασον την οσφυν των επανισταμενων επ' αυτον, και των μισουντων αυτον, ωστε να μη εγερθωσι πλεον. 13Περι του Βενιαμιν ειπεν, Ο ηγαπημενος του Κυριου θελει κατοικει εν ασφαλει πλησιον αυτου· ο Κυριος θελει περισκεπει αυτον πασας τας ημερας, και μεταξυ των ωμων αυτου θελει αναπαυεσθαι. 14Και περι του Ιωσηφ ειπεν, Ευλογημενη ας ηναι παρα Κυριου η γη αυτου, απο των πολυτιμων δωρων του ουρανου, απο της δροσου, και απο της δειπνης των αβυσσων, 15και απο των εκ του ηλιου πολυτιμων καρπων, και απο των εκ της σεληνης πολυτιμων δωρων, 16και απο των πολυτιμων αγαθων των αρχαιων ορεων, και απο των πολυτιμων αγαθων των αιωνιων βουνων, 17και απο των πολυτιμων αγαθων της γης και του πληρωματος αυτης· και η ευδοκια του φανεντος εν τη βατω ας ελθη επι την κεφαλην του Ιωσηφ, και επι την κορυφην του εκλεκτου μεταξυ των αδελφων αυτου. 18Η δοξα αυτου ας ηναι ως του πρωτοτοκου του ταυρου αυτου, και τα κερατα αυτου ως τα κερατα του μονοκερωτος· δι' αυτων θελει κερατισει τα εθνη εως των ακρων της γης· και αυται ειναι αι μυριαδες του Εφραιμ, και αυται αι χιλιαδες του Μανασση. 19Και περι του Γαδ ειπεν, Ευφραινου, Ζαβουλων, εν τη εξοδω σου· και Ισσαχαρ, εις τας σκηνας σου. 20Θελουσι καλεσει τους λαους εις το ορος· εκει θελουσι προσφερει θυσιας δικαιοσυνης· διοτι θελουσι θηλασει την αφθονιαν της θαλασσης, και τους κεκρυμμενους θησαυρους της αμμου. 21Και περι του Δαν ειπεν, Ο Δαν ειναι σκυμνος λεοντος· θελει πηδησει απο Βασαν. 22Και περι του Νεφθαλι ειπεν, Ω Νεφθαλι, κεχορτασμενε ευδοκιας, και πεπληρωμενε της ευλογιας του Κυριου, κληρονομησον την δυσιν και την μεσινιαν. 23Και περι του Ασηρ ειπεν, Ας ηναι ευλογημενος απο τεκνων ο Ασηρ· ας ηναι δεκτος εις τους αδελφους αυτου, και εις ελαιον ας βαψη τον ποδα αυτου. 24Σιδηρος και χαλκος ας ηναι τα υποδηματα σου, και η δυναμις σου ως αι ημεραι σου. 25Δεν ειναι ουδεις ως ο Θεος του Ιεσουρουν, οστις επιβαινει επι τους ουρανους προς βοηθειαν σου, και εν τη μεγαλοπρεπεια αυτου επι το στερεωμα. 26Ω Θεος ο αιωνιος
είναι καταφυγή, και υποστηρίγμα οι αιώνιοι βραχιόνες· και θέλει εκδιώξει τον εχθρόν απ' εμπρόσθεν σου, και θέλει ειπεί, Εξολοθρεύσον. 28Τοτε ο Ισραήλ θέλει καταφύγησης αυτού εν ασφάλεια· ο φοβόμενος του Ιακώβ θέλει εισάγει περί γης σιτου και οίνου· και οι ουρανοί αυτού θέλουσιν σταλαξεῖ δροσον. 29Μακαρίσεις τις ευχαρίστες, τοις θελείς· και οι ουρανοί αυτού θέλουσιν σταλαξεῖ δροσον.

Chapter 34

1Καὶ ἀνεβῆ ὁ Μωυσῆς ἀπὸ τῶν πεδιαδῶν Μωαβ εἰς τὸ ορὸς Νεβώ, εἰς τὴν κορυφήν Φασγά· τὴν κατεναντία τῆς Ιεριχώ. Καὶ ἔδειξεν εἰς αὐτόν ὁ Κυρίος πᾶσαν τὴν γῆν Γαλαάδ ἕως Δαν, 2καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Νεφθαλί, καὶ τὴν γῆν τοῦ Εφραίμ καὶ τοῦ Μανασσή, καὶ πᾶσαν τὴν γῆν τοῦ Ιουδά, εἰς τὴν καλασιάν τῆς εσχάτης, 3καὶ τὴν μεσομῆναν καὶ τὴν πεδιάδα τῆς κοιλάδος τῆς Ιεριχώ, πολευκῶν φοινικῶν, ἕως Σὴγωρ. 4Καὶ ὁ Κυρίος εἶπε πρὸς αὐτὸν, Αὐτή εἶναι ἡ γῆ, τὴν ὁποίαν ἔγω ὠμόσα πρὸς τὸν Ἀβραὰμ, πρὸς τὸν Ἰσαὰκ καὶ πρὸς τὸν Ιακώβ, λέγων, εἰς τὸ σπέρμα σου ἄκοψαι αὐτὴν εἰς εἰκόνα τῆς γῆς τῆς καλῆς· καὶ οἱ οὐρανοί αὐτοῦ θέλουσιν σταλαξεῖ δροσον. 5Καὶ τῇ τελευταίᾳ ἡμέρᾳ τοῦ Μωυσῆ, εἰς τὴν γῆν Μωαβ, κατα τὸν λόγον τοῦ Κυρίου. 6Καὶ εὐφάγεν αὐτόν εἰς κοιλίαν ἐν τῇ γῇ Μωαβ, κατεναντίῳ τοῦ Βαιθ-φεγώρ, καὶ μηδεὶς γνώριζε τὴν ταφήν αὐτοῦ ἕως της σήμερον. 7Καὶ ητοί οἱ Παλαιαίοι Ισραὴλ εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ Μωυσῆ, ἕως τὴν ἁμαρτίαν τῆς κοιλάδος τῆς κοιλάδος τῆς Ιεριχώ, εἰς τὴν γῆν Μωαβ, ἕως τῆς σήμερον, 8καὶ οἱ γενεάι τῆς γῆς Μωαβ ἔχασαν τὸν Μωυσῆν ἕως της σήμερον. 9Καὶ ἐξ ὑμῶν εὗρον τὸν Ιωσήφ, ἐν τῷ πλῆθει τῆς προσευχῆς, ἐν τῷ ἔργῳ τῆς προσευχῆς, καὶ ἔνδοξον ἐγείρετο αὐτοῦ καὶ ἐπηκοοῦσαν τῇ ἐπιεύθυνσιν αὐτοῦ, καὶ ἐποίησαν ἄριστον αὐτῷ πρὸς τὸν Κυρίον· 10καὶ οἱ Παλαιαίοι Παλαιαίοι Ισραὴλ, ἐποίησαν τὴν προσευχήν τῆς κοιλάδος τῆς κοιλάδος τῆς Ιεριχώ, καὶ ἐπηκοοῦσαν τῇ ἐπιεύθυνσιν αὐτοῦ, καὶ ἐπηκοοῦσαν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ καὶ ἐπηκοοῦσαν τῇ προσευχῇ τῆς κοιλάδος τῆς κοιλάδος τῆς Ιεριχώ.

Joshua

Chapter 1
Και μετά την τελευτήν του Μωυσεώς του δουλού του Κυρίου, εἰπε Κυρίος πρὸς Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ναυη, τὸν υπηρέτην τοῦ Μωυσεώς, λεγόντα: ὡς σηκώσεις τὸν Ιορδανήν τοῦτον, τὸν λαόν τοῦτον, καὶ πας ὁ λαὸς αὐτῶν, πρὸς τὴν γῆν τὴν ἐντευθένταν αὐτοῦ, καθὼς εἰς τὴν γῆν τῶν ποιῶν σας, εἰς εἰσιν ἑδώκα αὐτοὺς, καθὼς εἰπά πρὸς τὸν Μωυσῆν· ἀπὸ τῆς ἐρήμου καὶ τοῦ Λίβανου τοῦτον καὶ ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, τοῦ ποταμοῦ τοῦ Εὐφρατοῦ, πάσα ἡ γῆ τῶν Χέτταιων, καὶ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης πρὸς δυσμας τοῦ Ηλίου, θέλει εἰσθανεῖ τὸ ὀρίον σας. Δὲν θέλει δυνὴθη ανθρώπως να σταθῇ εἰς τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου· καθὼς ἦμεν μετά τοῦ Μωυσεῶς, θέλω εἰσθανεῖν μετὰ σου· δὲν θέλω σε αφεθῇ οὐδὲ σε εγκαταλείψῃ. Ἰσχύε καὶ ἀνδρίζω· διότι σὺ θελεῖς κληροδοτῆσαι εἰς τὸν λαὸν τοῦτον τὴν γῆν, τὴν ὃς ὑμεῖς πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν ἐδώκατε ἑδώκατε. Μονον ἦπερ καὶ ἀνδρίζω σφοδρά, διὰ νὰ προσεχῆς νὰ καμνῆς κατὰ πάντα τὸν νόμον, τὸν οποῖον προσέταξεν εἰς σε Μωυσῆν· μὴ ἐκκλίνῃς αὐτοῦ δεξιά ή αριστερά, διὰ νὰ φερῆς αὐτὸν μετὰ συνεσεὼς ὅπου ἄν αὐτῷ ὑπάγῃς. Δὲν θέλει απομακρυνθῆναι τὸ βιβλίον τοῦ νόμου απὸ τὸ στόμα σου, αλλ' ἐν αὐτῷ θέλεις μελετῆσαι ἑν δειπνίαν καὶ νύχταν, διὰ νὰ προσεχῆς νὰ καμνῆς κατὰ πάντα ὅσα γραφόμενα εἰς αὐτῷ· διὸ τότε θέλεις εὐοδοῦσθαι εἰς τὴν ἀδελφὴν σου, καὶ τότε θέλεις φερᾶσθαι μετὰ συνεσεώς. Δὲν σε προσταῖς εἰς τὸ στόμα σου; Ἰσχύε καὶ ἀνδρίζω· μὴ φοβηθῇς μηδὲ δειλίας· διὸ τότε θέλεις ἐν αὐτῷ Κυρίος τὸν Θεόν σου οὗ ἄν ὑπάγῃς. Καὶ προσέταξεν ο Ἰησοῦς τοὺς αρχοντὰς τοῦ λαοῦ, λεγόντα, Περάσατε διὰ μέσου τοῦ στρατοπέδου καὶ προστάξατε τὸν λαὸν, λεγοντες, Ετοιμάσατε εἰς εαυτούς εφοδία· διὰ τὸ τρεῖς ἡμέρας ἔθελε τὸν ιορδανῆν τούτον, διὰ νὰ εἰσέλθητε καὶ νὰ κληρονομησήτε τὴν γην, τὴν ὃς θελεῖτε διαβαθῆναι καὶ νὰ κληρονομήσετε τὴν γην. Δὲν θέλει διαβαθῆναι τὸν Ιορδανήν τοῦτον, διὰ νὰ κληρονομησήτε τὴν γην. Καὶ πρὸς τοὺς Ροῦβηνίτας καὶ πρὸς τοὺς Γαδίτας καὶ πρὸς τοὺς ἴμησον τοὺς πατέρας αὐτῶν να δώσω εἰς αὐτούς. Μονον ἦπερ καὶ ἀνδρίζω σφοδρά, διὰ νὰ προσεχῆς νὰ καμνῆς κατὰ πάντα τὴν γην, τὴν ὃς ἔδωκεν σας ἑδώκατε. Καὶ πρὸς τοὺς Ροῦβηνίτας καὶ πρὸς τοὺς Γαδίτας καὶ πρὸς τοὺς ἴμησον τοὺς πατέρας αὐτῶν να δώσω εἰς αὐτούς. Καὶ πρὸς τοὺς Ροῦβηνίτας καὶ πρὸς τοὺς Γαδίτας καὶ πρὸς τοὺς ἴμησον τοὺς πατέρας αὐτῶν να δώσω εἰς αὐτούς.
Chapter 2

1Και απεστειλεν Ιησους ο υιος του Ναυη εκ Σιττειμ δυο ανδρας να κατασκοπευσωσι κρυφιως, λεγων, Υπαγετε, ιδετε την γην και την Ιεριχω. Οι δε υπηγον και εισηλθον εις τους υιους ισραηλ, δια να κατασκοπευουσι την γην. 2Και απεστειλεν ο βασιλευς της Ιεριχω προς την Ρααβ, λεγοντες, Εξαγαγε τους ανδρας εισελθοντας προς σε, οιτινες εισηλθον εις την οικιαν σου· διοτι ηλθον να κατασκοπευσωσι πασαν την γην. 3Απηγγειλαν δε προς τον βασιλεα της Ιεριχω, λεγοντες, Ιδου, ηλθον ενταυθα την νυκτα ανδρες εκ των υιων Ισραηλ, δια να κατασκοπευσι· 4και η γυνη τους δυο ανδρας εκρυψεν αυτους και ειπε, Ναι μεν εισηλθον προς εμε, δεν εξευρω ποθεν ησαν· 5ενω δε εμελλε να κλεισθη η πυλη, οτε εσκοτασεν, οι ανδρες εξηλθον· δεν εξευρω που υπηγον οι ανδρες· τρεξατε ταχεως κατοπιν αυτων, διοτι θελετε προφθασει αυτους. 6Αυτη ομως ειχεν αναβιβασει αυτους επι το δωμα και σκεπασει αυτους με λινοκαλαμην, την οποιαν ειχεν εστοιβασμενην επι του δωματος. 7και οι ανδρες ετρεξαν κατοπιν αυτων δια της οδου της προς τον Ιορδανην, μεχρι των διαβασεων· και ευθυς αφου ανεχωρησαν οι τρεχοντες κατοπιν αυτων, εκλεισθη η πυλη. 8και πριν εκεινοι πλαγιασωσι, αυτη ανεβη προς αυτους επι το δωμα. 9και ειπε προς τους ανδρας, Γνωριζω οτι ο Κυριος εδωκεν εις εσας την γην· και οτι ο τρομος σας επεπεσεν εφ' ημας, και οτι παντες οι κατοικοι της γης ενεκρωθησαν εκ του φοβου σας· 10επειδη ηκουσαμεν πως ο Κυριος εξηρανε τα υδατα της Ερυθρας θαλασσης εμπροσθεν σας, οτε εξηλθετε εξ Αιγυπτου· και τι εκαμετε εις τους δυο βασιλεις των Αμορραιων, τους περαν του Ιορδανου, εις τον Σηων και εις τον Ωγ, τους οποιους εξωλοθρευσατε. 11και καθως ηκουσαμεν, διελυθη καρδια ημων, και δεν εμεινε πλεον πνοη εις ουδενα εκ του φοβου σας· διοτι Κυριος ο Θεος σας, αυτος ειναι Θεος εν τω ουρανω ανω και επι της γης κατω. 12και τωρα, ομοσατε μοι, παρακαλω, εις τον Κυριον οτι, καθως εγω εκαμα ελεος εις εσας, θελετε καμει και σεις ελεος εις την οικογενειαν του πατρος μου· και δοτε εις εμε σημειον πιστεως, 13οτι θελετε φυλαξει την ζωην εις τον πατερα μου και εις την μητερα μου και εις τους αδελφους μου και εις τας αδελφας μου και παντα οσα εχουσι, και θελετε σωσει την ζωην ημων εκ του θανατου. 14και απεκριθησαν προς αυτην οι ανδρες, Η ζωη ημων εις θανατον ας παραδοθη αντι της ιδικης σας, τον οποιον εκαμες ημας να ομοσωμεν· 15οτε κατεβιβασεν αυτους με σχοινιον δια της θυριδος· διοτι η οικια αυτης ητο εν τω τειχει της πολεως και εν τω τειχει κατωκει. 16και ειπε προς αυτους, Απελθετε εις την ορεινην, δια να μη σας συναντησωσιν οι καταδιωκοντες· και κρυφθητε εκει τρεις ημερας, εωσου επιστρεψωσιν οι καταδιωκοντες· και επειτα θελετε υπαγει εις την οδον σας. 17και ειπαν προς αυτην οι ανδρες, Ουτω θελομεν εισθαι καθαροι απο του ορκου σου τουτου, τον οποιον εκαμες ημας να ομοσωμεν· 18εδου, οταν ημεις εισερχωμεθα εις την γην· και κρυφθητε εκει τρεις ημερας· και επειτα θελετε υπαγει εις την οδον σας. 19και ειπαν προς αυτους, Δεν θελεμεν εισθαι καθαροι απο του ορκου σου τουτου, και εις την γην· και επειτα θελετε εκει την οδον σας. 20και ειπαν προς αυτους, Δεν θελεμεν εισθαι καθαροι απο του ορκου σου τουτου, και εις την γην· και επειτα θελετε εκει την οδον σας. 21και ειπαν προς αυτους, Δεν θελεμεν εισθαι καθαροι απο του ορκου σου τουτου, και εις την γην· και επειτα θελετε εκει την οδον σας. 22και ειπαν προς αυτους, Δεν θελεμεν εισθαι καθαροι απο του ορκου σου τουτου, και εις την γην· και επειτα θελετε εκει την οδον σας. 23και ειπαν προς αυτους, Δεν θελεμεν εισθαι καθαροι απο του ορκου σου τουτου, και εις την γην· και επειτα θελετε εκει την οδον σας.
σου εν τῇ οἰκίᾳ, τὸ αἷμα αὐτοῦ θέλει εἰσθαι εἰς τὴν κεφαλήν ἡμῶν, εὰν τις βαλῇ κεφαλήν εἰς τὴν κεφαλήν τῆς κεφαλῆς ἡμῶν. 20 ἂλλ' εὰν παραφωρίσῃς τὴν ὑποθέσιν τῆς κεφαλῆς τοῦ θεοῦ τῶν ἔθνων ἡμῶν ταύτην, τοτε θάλαμος εἰς τὴν κεφαλήν ἡμῶν καὶ εἰς τὸ πλῆθος ἡμῶν εἰς τὸ ποταμὸν τοῦ Ιορδάνου. 21 Ἐπορεύσατε τοὺς ιερέας τοὺς καταδιωκόντας τοὺς, καὶ εἰς τὸν χειμώνα, καὶ εἰς τὸν ορέον, καὶ εἰς τὸν θάλαμον, καὶ εἰς τὸ ποταμὸν τοῦ Ιορδάνου. 22 Καὶ εἰπεν ὁ Ιησοῦς πρὸς τῶν ἄνδρας τούτων, Εἰς τὸν χειμώνα καὶ εἰς τὸν ορέον καὶ εἰς τὸν θάλαμον, εἰς τὸν ορέον τοῦ χειμώνα καὶ εἰς τὸν θάλαμον τοῦ ορνίθιον καὶ εἰς τὸν χειμώνα τοῦ θάλαμον. 23 Καὶ εἰς τὸν ορέον τοῦ χειμώνα καὶ εἰς τὸν θάλαμον τοῦ ορνίθιον καὶ εἰς τὸν χειμώνα τοῦ θάλαμον, εἰς τὸν ορέον τοῦ χειμώνα καὶ εἰς τὸν θάλαμον τοῦ ορνίθιον. 24 Καὶ εἰπεν ὁ Ιησοῦς πρὸς τῶν ἄνδρας τούτων, Ἀναστήσατε τὸν θάλαμον τοῦ χειμώνα καὶ εἰς τὸν θάλαμον τοῦ ορνίθιον καὶ εἰς τὸν χειμώνα τοῦ θάλαμον.
τον Ιορδανή, και οι ιερείς οι βασταζόντες την κιβωτόν της διαθήκης εμπροσθεν του λαού, και καθώς ήλθον οι βασταζόντες την κιβωτόν εως του Ιορδανού, και οι ποδες των ιερεών των βασταζόντων την κιβωτόν εβραχήσαν κατά το χείλος του υδάτος, διότι ο Ιορδανής πλημμύρει καθ’ ολας τας χώρες αυτού, και οι ιερείς οι βασταζόντες την κιβωτόν εως του Ιορδανού, καθώς ηλθον οι βασταζόντες την κιβωτόν εβραχήσαν κατά το χείλος του υδάτος, διότι ο Ιορδανής πλημμύρει καθ’ ολας τας ωρών αυτού, από της τοπούς Αδαμ, της ζαρεταν· τα δε καταβαίνοντα κατω προς την θάλασσαν της πεδιάδος, την αλμυραν θαλάσσαν, αποκοπεντα εξελιπον· και ο λαος επερασε κατεναντι της Ιεριχω. Και οι ιερείς, οι βασταζόντες την κιβωτόν της διαθήκης του Κυριου, ισταντο στερεοι επι ξηρας εν μεσω του Ιορδανου· και παντες οι Ισραηλιται διεβαινον δια ξηρας, εωςου ετελειωσε πας ο λαος διαβαινων τον Ιορδανην.

Chapter 4

1Και αφ’ος ο λαος επετελεισε διαβαινον τον Ιορδανην, ειπε Κυριος προς τον Ιησουν, λεγων, 2Λαβετε εις εαυτους δωδεκα ανδρας εκ του λαου, ανα ενα ανδρα κατα φυλην, και προσταξον αυτους, λεγων, Λαβετε εντευθεν εκ μεσου του Ιορδανου, εκ του τοπου οπου των ιερεων οι ποδες εσταθησαν στερεοι, δωδεκα λιθους· και θελετε μετακομισει αυτους μεθ’ εαυτων, και θελετε θεσει αυτους εν τω τοπω οπου στρατοπεδευσητε ταυτην την νυκτα. Τοτε ο Ιησους προσεκαλεσε τους δωδεκα ανδρας, τους οποιους ειχε διορισει εκ των υιων Ισραηλ, ανα ενα ανδρα κατα φυλην· και ειπε προς αυτους ο Ιησους, διαβητε εμπροσθεν της κιβωτου Κυριου του Θεου σας εν τω μεσω του Ιορδανου, και σηκωσατε εκαστος απο σας ενα λιθον επι τους ωμους αυτου, κατα τον αριθμον των φυλων των υιων Ισραηλ· δια να ηναι τουτο σημειον μεταξυ σας· ωστε οταν ερωτωσιν οι υιοι σας εις το μελλον λεγοντες, Τι δηλουσιν εις εσας οι λιθοι ουτοι; Τοτε θελετε αποκριθη προς αυτους, Οτι εκοπησαν τα υδατα του Ιορδανου απ’ εμπροσθεν της κιβωτου της διαθηκης του Κυριου· οτε διεβαινε τον Ιορδανην, τα υδατα του Ιορδανου εκοπησαν· και οι λιθοι ουτοι θελουσιν εισθαι προς τους υιους Ισραηλ εις μνημοσυνον εως αιωνος. Και εκαμον ουτως οι υιοι Ισραηλ καθως προσεταξεν ο Ιησους, και ελαβον δωδεκα λιθους εκ μεσου του Ιορδανου, και ειπε Κυριος προς τον Ιησουν, κατα τον αριθμον των φυλων των υιων Ισραηλ, και μετεκομισαν αυτους μεθ’ εαυτων εις τον τοπον οπου κατελυσαν και εθεσαν αυτους εκει. Και αλλοι δωδεκα λιθους εστησε ο Ιησους εν τω μεσω του Ιορδανου, εν τω τοπω οπου εσταθησαν οι ποδες των ιερεων, και παντες οι βασταζόντων την κιβωτόν της διαθήκης εκαθεν, και εκει ειναι μεχρι της σημερον. Οι δε ιερείς οι βασταζόντες την κιβωτόν ισταντο εν τω μεσω του Ιορδανου, εωςου επετελεσθησαν παντα οι Κυριος προσεταξεν εις τον Ιησουν να ειπη προς τον λαον, και εσπευσεν ο λαος και διεβη. Και αφ’ος πας ο λαος επετελεισε διαβαινον, προς τας πεδιάδας της Ιεριχω. Εν εκεινη τη ημερα ημερευσαν εκεινοι οι Ισραηλιται.
ενώπιον παντος του Ισραηλ, και εφοβουντο αυτον, καθως εφοβουντο τον Μωυσην, πασας τας ημερας της ζωης αυτον. 15Και ειπε Κυριος προς τον Ιησουν λεγων, Προσταξον τους ιερεις τους βασταζοντας την κιβωτον του μαρτυριου, να αναβωσιν εκ του Ιορδανου. 16Και προσταξεν ο Ιησους τους ιερεις λεγων, Αναβητε εκ του Ιορδανου. 17Και αφού οι ιερεις οι βασταζοντες την κιβωτον της διαθηκης του Κυριου ανεβησαν εκ μεσου του Ιορδανου, και τα ιχνη των ποδων των ιερεων επατησαν επι της ξηρας, τα υδατα του Ιορδανου επιστρεψαν εις τον τοπον αυτων επλημμυρησαν πασας τας οχθας αυτου, καθως προτερον. 18Και ανεβη ο λαος εκ του Ιορδανου την δεκατην του πρωτου μηνος και εστρατοπεδευσαν εν Γαλγαλοις προς το ανατολικον μερος της Ιεριχω. 19Και τους δωδεκα εκεινους λιθους, τους οποιους ελαβον εκ του Ιορδανου, εστησεν ο Ιησους εν Γαλγαλοις. 20Και ειπε προς τους υιους Ισραηλ, λεγων, Οταν εις το μελλον ερωτωσιν οι υιοι σας τους πατερας αυτων, λεγοντες, Τι δηλουσιν οι λιθοι ουτοι; 21τοτε θελετε αναγγειλει προς τους υιους σας, λεγοντες, Δια ξηρας διεβη ο Ισραηλ τον Ιορδανην τουτον· 22διοτι απεξηρανε Κυριος ο Θεος σας τα υδατα του Ιορδανου εμπροσθεν σας, εωςου διεβημεν· 23δια να γνωρισωσι παντες οι λαοι της γης την χειρα του Κυριου, οτι ειναι κραταια· δια να φοβησθε Κυριον τον Θεον σας παντοτε.

Chapter 5

1Και οτε ηκουσαν παντες οι βασιλεις των Αμορραιων, οι περαν του Ιορδανου προς δυσμας, και παντες οι βασιλεις των Χαναναιων, οι παρα την θαλασσαν, οτι ο Κυριος απεξηρανε τα υδατα του Ιορδανου απ' εμπροσθεν των υιων Ισραηλ εωςου διεβησαν, διελυθησαν αι καρδιαι αυτων· και δεν εμεινε πλεον εις αυτους πνοη, απο του φοβου των υιων Ισραηλ. 2Κατ' εκεινον τον καιρον ειπεν ο Κυριος προς τον Ιησουν, Καμε εις σεαυτον λιθινας μαχαιρας κοπτερας, και περιτεμε εκ δευτερου τους υιους Ισραηλ. 3Και εκαμεν ο Ιησους εις εαυτον λιθινας μαχαιρας κοπτερας, και περιετεμε τους υιους Ισραηλ επι του βουνου των ακροβυστιων. 4Και η αιτια, δια την οποιαν ο Ιησους εκαμε την περιτομην, ειναι οτι πας ο λαος ο εξελθων εξ Αιγυπτου, τα αρσενικα, παντες οι ανδρες του πολεμου, απεθανον εν τη ερημω καθ' οδον, αφου εξηλθον εξ Αιγυπτου. 5Και πας ο λαος ο εξελθων ητο περιτετμημενος· πας δε ο λαος οστις εγεννηθη εν τη ερημω καθ' οδον, δεν ειχε περιτμηθη. 6Διοτι τεσσαρακοντα ετη περιηρχοντο οι υιοι Ισραηλ εν τη ερημω, εωςου ετελευσαν πας ο λαος, οι ανδρες του πολεμου, οι εξελθοντες εξ Αιγυπτου, επειδη δεν υπηκουσαν εις την φωνην του Κυριου· προς τους οποιους ο Κυριος ωμοσεν, οτι δεν θελει αφησει αυτους να ιδωσι την γην, την οποιαν ωμοσεν ο Κυριος προς τους πατερας αυτων οτι θελει δωσει εις ημας, γην ρεουσαν γαλα και μελι. 7Αντι δε τουτων αντικατεστησε τους υιους αυτων, τους οποιους ο Ιησους περιετεμε διοτι ιδου ανεπεριστημενοι, επειδη δεν ειχον περιτεμει αυτους καθ' οδον. 8Και αφου ετελειωσαν περιτετμημενοι παντα τον λαιον, εκαθηντο εις τους τοπους αυτων εν τω στρατοπεδω, εωςου ιατρευθησαν. 9Και ειπε Κυριος προς τον Ιησουν, Ταυτην την 271
ημεραν αφηρεσα αφ’ υμων τον ονειδισμον της Αιγυπτου. Δια τουτο ωνομασθη ο τοπος εκεινος Γαλγαλα εως της σημερον. 

Και οι υιοι Ισραηλ εστρατοπεδευσαν εν Γαλγαλοις και εκαμον το πασχα τη δεκατη τεταρτη του μηνος προς το εσπερας, εις τας πεδιαδας της Ιεριχω. 

Και οι υιοι Ισραηλ εστρατοπεδευσαν εν Γαλγαλοις και εκαμον το πασχα τη δεκατη τεταρτη του μηνος προς το εσπερας, εις τας πεδιαδας της Ιεριχω.

Και οι υιοι Ισραηλ εστρατοπεδευσαν εν Γαλγαλοις και εκαμον το πασχα τη δεκατη τεταρτη του μηνος προς το εσπερας, εις τας πεδιαδας της Ιεριχω.

Και ο ιησους ητο πλησιον της Ιεριχω, υψωσε τους οφθαλμους αυτου και ειδε, και ιδου, ιστατο κατεναντι αυτου ανθρωπος και η ρομφαια αυτου ητο γεγυμνωμενη εν τη χειρι αυτου· και προσελθων ο ιησους ειπε προς αυτον, Ημετερος εισαι η των υπεναντιων ημων; 

Ο δε ειπεν, Ουχι· αλλ' εγω Αρχιστρατηγος της δυναμεως του Κυριου τωρα ηλθον. Και επεσεν ο ιησους επι την γην κατα προσωπον αυτου και προσεκυνησε, και ειπε προς αυτον, Τι προσταζει ο κυριος μου εις τον δουλον αυτου; 

Και ο Αρχιστρατηγος της δυναμεως του Κυριου ειπε προς τον ιησουν, Λυσον το υποδημα σου εκ των ποδων σου· διοτι ο τοπος, επι του οποιου ιστασαι, ειναι αγιος. Και ο ιησους εκαμεν ουτω.

Chapter 6

1Η δε Ιεριχω ητο συγκεκλεισμενη και ωχυρωμενη εξ αιτιας των υιων Ισραηλ· ουδεις εξηρχετο και ουδεις εισηρχετο. 2Και ειπε Κυριος προς τον ιησουν, Ιδου, παρεδωκα εις την χειρα σου την Ιεριχω και τον βασιλεα αυτης και τους δυνατους εν ισχυι. 

3Και θελετε περιελθει την πολιν, παντες οι ανδρες του πολεμου, κυκλω της πολεως απαξ· ουτω θελεις καμνει εξ ημερας. 4Και επτα ιερεις θελουσι βασταζει εμπροσθεν της κιβωτου επτα σαλπιγγας κερατινας· και την εβδομην ημεραν θελετε περιελθει την πολιν επτακις· και οι ιερεις θελουσι σαλπιζει με τας σαλπιγγας.

5Και οταν σαλπισωσι με την κερατινην επεκτεινοντες, καθως ακουσητε τον ηχον της σαλπιγγος, πας ο λαος θελει αλαλαξει μεγαν αλαλαγμον, και θελει καταπεσει το τειχος της πολεως υφ' εαυτο, και ο λαος θελει αναβη, εκαστος κατ' ενωπιον αυτου.

6Και εκαλεσεν ο ιησους ο υιος του Ναυη τους ιερεις και ειπε προς αυτους, Λαβετε την κιβωτον της διαθηκης, και επτα ιερεις ας βασταζωσιν επτα σαλπιγγας εμπροσθεν του Κυριου.

7Και ειπε προς τον λαον, Περασατε και περιελθετε την πολιν κυκλω απαξ· και ηλθον εις το στρατοπεδον και διενυκτερευσαν εν τω στρατοπεδω. 

272

Anonymous Greek Bible (Modern)
Και ἔσχηκεν ὁ Ἰησοῦς τὸ πρῶτον, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐσήκωσαν τὴν κιβωτὸν τοῦ Κυρίου· καὶ οἱ ἐπτα ἱερεῖς, βασταζόντες τὰς ἐπτά κερατίνας σαλπιγγάς, προσπερισεύουσι τῆς κιβωτοῦ τοῦ Κυρίου, πορευομένοι καὶ σαλπίζοντες με τὰς σαλπιγγάς· καὶ εἵμηνεν αὐτῶν ἐπορευόμενοι εἰς τὸ στρατοπέδον· οὕτως εκαμνόν εἰς ἡμέραν. 15 Καὶ τὴν εὐδοκίαν ἠμέτρον ἐξήγερσάν· περί τὰς κερατίνας σαλπιγγάς· καὶ ἐπορευομένοι καὶ σαλπίζοντες με τὰς σαλπιγγάς. 16 Καὶ τὴν δευτέραν ἡμέραν περιηλθόν τῇ πόλει αὐτῇ, καὶ επέστρεψαν εἰς τὸ στρατοπέδον· οὕτως εἰσαχθεῖσαν εἰς τὴν ἡμέραν. 17 Καὶ τὴν ἑβδομήν ἡμέραν, περιηλθόν τῇ πόλει εἰς ἑβδομάδα· μόνον εἰς τὴν ἡμέραν περιηλθόν τῇ πόλει εἰς ἑβδομάδα. 18 Καὶ εἰς τὴν ἑβδομήν φοράν, εἰς ἑβδομάδα εἰσαχθεῖσαν εἰς τὴν πόλιν· ἐξασκοῦσαν τὴν κιβωτον τοῦ Κυρίου κατὰ τὸν τρόπον. 19 Καὶ ἐν τῇ ἑβδομήν φοράν, εἰς τὴν πόλιν, ἐσαλπίζον τὴν πόλιν εἰς τὸ στρατοπέδον τοῦ Ἰσραήλ. 20 Καὶ ἐσαλπίζον τὴν πόλιν, εἰς τὸ στρατοπέδον τοῦ Ἰσραήλ κατὰ τὸν τρόπον. 21 Καὶ ἐσαλπίζον τὴν πόλιν κατὰ τὸν τρόπον· καὶ εἰς τὴν πόλιν, ἐν τῇ ἑβδομήν φοράν, ἐσαλπίζον τὴν πόλιν κατὰ τὸν τρόπον. 22 Καὶ ἐσαλπίζον τὴν πόλιν κατὰ τὸν τρόπον· καὶ εἰς τὴν πόλιν, ἐν τῇ ἑβδομήν φοράν, ἐσαλπίζον τὴν πόλιν κατὰ τὸν τρόπον.
1 Οι δε υιοι Ισραηλ εκαμον παραβασιν εις το αναθεμα· διοτι Αχαν, ο υιος του Χαρμι, υιου του Ζαβδι, υιου του Ζαρα, υιου του Ζερα, εκ της φυλης Ιουδα, ελαβεν απο του αναθεματος· και εξηφθη η οργη του Κυριου κατα των υιων Ισραηλ. 2 Και απεστειλεν ο Ιησους ανθρωπους εκ της Ιεριχω εις Γαι, την πλησιον της Βαιθ-αυεν, προς το ανατολικον μερος της Βαιθηλ· και ειπε προς αυτους λεγων, "Αναβητε και κατασκοπευσατε την γην. Και οι ανθρωποι ανεβησαν και κατεσκοπευσαν την γην. 3 Και επιστρεψαντες προς τον Ιησουν ειπαν προς αυτον, Ας μη αναβη πας ο λαος, αλλ' ως δυο η τρεις χιλιαδες ανδρες ας αναβωσι και ας παταξωσι την Γαι· μη βαλης παντα τον λαον εις κοπον φερων αυτον εως εκει· διοτι ειναι ολιγοι. 4 Και ανεβησαν εκει εκ του λαου ως τρεις χιλιαδες ανδρες· και εφυγον απο προσωπου των ανδρων της Γαι. 5 Και οι ανδρες της Γαι επαταξαν εξ αυτων εως τριακοντα εξ ανδρας· και κατεδιωξαν αυτους απ' εμπροσθεν της πυλης εως Σιβαρειμ, και επαταξαν αυτους εις το κατωφερες· δια το οποιον αι καρδιαι του λαου διελυθησαν, και εγειναν ως υδωρ.

6 Διερρηξεν ο Ιησους τα ιματια αυτου, και επεσε κατα γης επι προσωπον αυτου, εμπροσθεν της κιβωτου του Κυριου εως εσπερας, αυτος και οι πρεσβυτεροι του Ισραηλ, και επεθεσαν χωμα επι τας κεφαλας αυτων. 7 Και ειπεν ο Ιησους, Α Δεσποτα Κυριε, δια τι διεβιβασας τον λαον τουτον δια του Ιορδανου, δια να μας παραδωσης εις τας χειρας των Αμορραιων, ωστε να αφανισωσιν ημας; ειθε να ευχαριστουμεθα καθημενοι περαν του Ιορδανου 8 Ω Κυριε, τι να ειπω, αφου ο Ισραηλ εστρεψε τα νωτα εμπροσθεν των εχθρων αυτου; 9 και ακουσαντες οι Χαναναιοι και παντες οι κατοικοι της γης, θελουσι περικυκλωσει ημας και εξαλειψει το ονομα ημων απο της γης· και τι θελεις καμει περι του ονοματος σου του μεγαλου; 10 Και ειπε Κυριος προς τον Ιησουν, "Σηκωθητι· δια τι επεσες ουτως επι το προσωπον σου; 11 ημαρτησεν ο Ισραηλ, και μαλιστα παρεβησαν την διαθηκην μου, την οποιαν προσεταξα αυτους· και ετι ελαβον απο του αναθεματος και ετι εβαλον αυτο εις τα σκευη αυτων· δια τουτο δεν θελουσι δυνηθη οι υιοι Ισραηλ να σταθωσιν εμπροσθεν των εχθρων αυτων, αλλα θελουσι στρεψει τα νωτα εμπροσθεν των εχθρων αυτων, διοτι εγειναν αναθεμα· ουδε θελω εισθαι πλεον με σας, εαν δεν εξαλειψητε το αναθεμα εκ μεσου σας· 12 σηκωθεις αγιασον τον λαον και ειπε, Αγιασθητε δια την αυριον· διοτι ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· Αναθεμα ειναι εν τω μεσω σου, Ισραηλ· δεν δυνασαι να σταθης εμπροσθεν των εχθρων σου, εωσου αφαιρεσητε το αναθεμα εκ μεσου σας· 13 προσελθετε λοιπον το πρωι κατα τας φυλας σας· και η φυλη, την οποιαν πιαση ο Κυριος, θελει προσελθει κατα συγγενειας· και η συγγενεια, την οποιαν πιαση ο Κυριος, θελει προσελθει κατα οικογενειας· και η οικογενεια, την οποιαν πιαση ο Κυριος, θελει προσελθει κατα ανδρας· 14 και οστις πιασθη εχον το αναθεμα, θελει κατακαυθη εν πυρι, αυτος και παντα οσα εχει· διοτι παρεβη την διαθηκην του Κυριου και διοτι επραξεν ανομιαν εν τω Ισραηλ.

15 Και εξεγερθεις ο Ιησους το πρωι, προσηγαγε τον Ισραηλ κατα τας φυλας αυτων· και επιασθη η φυλη του Ιουδα· 16 και προσηγαγε τας συγγενειας του Ιουδα, και επιασθη η συγγενεια των Ζαραιτων· και προσηγαγε την συγγενειαν των Ζαραιτων κατα ανδρας, και επιασθη ο Ζαβδι· 17 και προσηγαγε την οικογενειαν αυτου κατα ανδρας, και επιασθη ο Αχαν, ο υιος του Χαρμι, υιου του Ζαβδι, υιου του Ζερα, εκ της φυλης Ιουδα. 18 Και επιεν ο Ιησους προς τον Αχαν, Τεκνον μου, δος τωρα δοξαν εις Κυριον τον Θεον του Ισραηλ, και εξομολογηθητι εις αυτον, και ειπε μοι τωρα τι επαραζας· μη κρυψης αυτο απ'
εμοῦ. 20 Καὶ απεκρίθη ο Αχαν πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ εἶπεν, Ἀληθῶς ἔγω ἡμαρτὼν εἰς Κυρίον τὸν Θεὸν
tου Ἰσραήλ καὶ επραξάμενος λαφυρόν μιᾶν καλῆν Βαβυλωνικήν
στόλην καὶ διακοσίων σίκλους αργυρίου καὶ ελάσσια χρυσοῦ βάρους πεντηκοντάο ταῖς εἰκόνοις,
ἐπεθύμησα αυτὰ καὶ ἐλαβὼν αὐτὰ καὶ ἰδοὺ, εἰναι κεκρυμμένα ἐν τῇ γῇ, κατὰ τὸ μεσὸν τῆς σκηνῆς
μου, καὶ τὸ αργυρῖον ὑποκατῶ τῶν αὐτῶν. 21 Καὶ απεστείλεν ο Ἰησοῦς ἀνθρώπους· καὶ ἐτρέξαν εἰς τὴν
sκήνην, καὶ ἰδοὺ, ἐκεῖνα κεκρυμμένα ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ, καὶ τὸ αργυρῖον ὑποκατῶ τῶν αὐτῶν. 22 Καὶ
elabon auta ek mesou tis skhnes, kai epheren auta pros ton Iheson kai pros pantas tous uious Israthl, kai ethesan auta einwpon tου Kyrion.
23 Kai etipson ep' auton sworon lithous megan, otiis menei ews tis simeron' outos epanseon o Kyrion apo tis ezafeqes tou thymou autou' dia touto kaleaitai to
onoma tou tonopou ekeinou Koilas Achor ews tis hemeras tautis.

Chapter 8

1 Καὶ εἶπε Κυρίος πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Μὴ φοβηθῆς μηδὲ δειλιάθης· λαβὲ μετὰ σου πάντας τοὺς
πολεμικοὺς ἀνδρὰς, καὶ σηκώσας αὐτοὺς εἰς τὴν χεῖρα σου· τὸν βασιλέα 
tης Γαί καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ τὴν πόλιν αὐτοῦ καὶ τὴν γῆν αὐτοῦ· καὶ ἐθελεῖς καὶ καμεῖ εἰς τὴν Γαί kai eis tis basilea autis, kathous ekames eis tis Ierihoh kai eis tis basilea autis' monon tis lasypa autis kai tis kipha autis thelete lasypagnhssei eis eautous' sthsen enedran kata tis
polews opisothen autis. 3 Καὶ εἰς τὴν Γαί· καὶ ἐξέλεξαν ο Ἰησοῦς τριάκοντα χιλιάδας ἄνδρας δύνατας ὑπὸ τῆς πόλεως, εἰς τὴν Γαί· καὶ θελεῖς καὶ κατακαίσεαν αὐτοὺς ἐν πυρὶ καὶ εἰς τὴν Ἰεριχώ καὶ εἰς τὸν βασιλέα αὐτής· μονον tis lasypa autis kai tis kipha autis thelete lasypagnhssei eis eautous' sthsen enedran kata tis polews opisothen autis' me apoamakrynhhtise polu apò tis polewos, kai na hsth πantek eitoimi. 5 ἐγὼ δὲ
καὶ πας ὁ λαὸς ὁ μετʼ ἐμοῦ θελεῖς πλησίασαι εἰς τὴν πόλιν· καὶ ἦτο οἱ κατανεῖσαν αὐτοὺς ἐν πυρὶ ἡμῶν, kathous protoros, tote hmeis thelemen wugei ap' emproswen autwn. 6 καὶ θελουσιν ἐξέλθῃ κατοπιν
ημῶν, ἐως τὸν αὐτὸς ὑπὸ τῆς πόλεως, διότι θελουσιν εἰς τὴν πόλιν· ἐπανείλθησιν αὐτοὺς· Αὐτοὶ μετά της πόλεως, διότι θελουσιν ἐξέλθῃ κατοπιν
ημῶν, ἐως τὸν αὐτὸς ὑπὸ τῆς πόλεως, διότι θελουσιν ἐξέλθῃ κατοπιν
ημῶν. 7 πας ὁ λαὸς ὁ μετʼ ἐμοῦ θελεῖς πλησίασαι εἰς τὴν πόλιν· καὶ ἦτο οἱ κατανεῖσαν αὐτοὺς ἐν πυρὶ ἡμῶν, καὶ ἦτο οἱ κατανεῖσαν αὐτοὺς ἐν πυρὶ ἡμῶν, διότι θελουσιν εἰς τὴν πόλιν· ἐπανείλθησιν αὐτοὺς· Αὐτοὶ μετά της πόλεως. 8 καὶ ἦτο οἱ κατανεῖσαν αὐτοὺς ἐν πυρὶ ἡμῶν, διότι θελουσιν εἰς τὴν πόλιν· ἐπανείλθησιν αὐτοὺς· Αὐτοὶ μετά της πόλεως. 9 ἐπανείλθησιν αὐτοὺς· Αὐτοὶ μετά της πόλεως. 10 καὶ ἦτο οἱ κατανεῖσαν αὐτοὺς ἐν πυρὶ ἡμῶν, διότι θελουσιν εἰς τὴν πόλιν· ἐπανείλθησιν αὐτοὺς· Αὐτοὶ μετά της πόλεως.
πρωι, επεσκεφθη τον λαον, και ανεβη αυτος και οι πρεσβυτεροι του Ισραηλ, εμπροσθεν του λαου προς Γαι. 11 Και πας ο λαος ο πολεμιστης, ο μετ' αυτου, ανεβη και επλησιασε και ηλθε κατεναντι της πολεως και εστρατοπεδευσε κατα το βορειον μερος της Γαι· ητο δε κοιλας μεταξυ αυτων και της Γαι. 12 Και λαβων εως πεντε χιλιαδας ανδρων, εκαθισεν αυτους εις ενεδραν μεταξυ Βαιθηλ και Γαι, προς το δυτικον μερος της πολεως. 13 Και ως ειδεν ο βασιλευς της Γαι, αυτος και πας ο λαος αυτου, οι ανδρες της πολεως, εσπευσαν και εξηλθον εις συναντησιν του Ισραηλ προς την κοιλαδος.

14 Και ως ειδεν ο βασιλευς της Γαι, αυτος και πας ο λαος αυτου, οι ανδρες της πολεως, εσπευσαν και εξηλθον εις συναντησιν του Ισραηλ εις το μεσον της κοιλαδος. 15 Και ο Ιησους και πας ο Ισραηλ προσεποιηθησαν οτι κατετροπωθησαν εμπροσθεν αυτων, και εφευγον δια της οδου της ερημου.

16 Και συνεκαλεσθησαν πας ο λαος ο εν Γαι, δια να καταδιωξωσιν αυτους· και κατεδιωξαν τον Ιησουν και απεμακρυνθησαν απο της πολεως. 17 Και δεν απεμεινεν ανθρωπος εν Γαι και εν Βαιθηλ, οστις δεν εξηλθε κατοπιν του Ισραηλ· και αφηκαν ανοικτην την πολιν, και κατεδιωκον τον Ισραηλ.

18 Και ειπε Κυριος προς τον Ιησουν, Εκτεινον την λογχην, την εν τη χειρι σου, προς την Γαι· διοτι θελω παραδωσει αυτην εις την χειρα σου. Και εξετεινεν ο Ιησους την λογχην, την εν τη χειρι αυτου, προς την πολιν. 19 Και η ενεδρα εσηκωθη μετα σπουδης απο της θεσεως αυτης, και εισηλθον εις την πολιν και εκυριευσαν αυτην, και σπευσαντες εκαυσαν την πολιν εκ πυρι.

20 Και οι άλλοι εξηλθον εκ της πολεως εναντιον αυτων, ωστε ησαν εν τω μεσω του Ισραηλ εντευθεν και εκειθεν· και επαταξαν αυτους, ωστε δεν αφηκαν ουδενα εξ αυτων μειναντα η διαφυγοντα.

21 Ο δε Ιησους και πας ο Ισραηλ, ιδοντες οτι η ενεδρα ειχε κυριευσει την πολιν και οτι ανεβαινεν ο καπνος της πολεως, εστραφησαν οπισω και επαταξαν τους ανδρας της Γαι.

22 Τον δε βασιλεα της Γαι συνελαβον ζωντα και εφεραν αυτον προς τον Ιησουν. 23 Και αφου ο Ισραηλ ετελειωσε φονευων παντας τους κατοικους της Γαι εν τη πεδιαδι εκ τη ερημω, οπου κατεδιωκον αυτους, και επεστρεψε πας ο Ισραηλ εις την Γαι και επαταξαν αυτην εν στοματι μαχαιρας.

24 Και παντες οι πεσοντες εν τη ημερα εκεινη, ανδρες τε και γυναικες, ησαν δωδεκα χιλιαδες, παντες οι ανθρωποι της Γαι.

25 Και δεν εσυρεν ο Ιησους οπισω την χειρα αυτου, την οποιαν εξετεινε με την λογχην. 26 Και τον βασιλεα της Γαι εκρεμασεν επι ξυλου εως εσπερας· και ως εδυσεν ο ηλιος, προσεταξεν ο Ιησους και κατεβιβασαν το πτωμα αυτου απο του ξυλου, και ερριψαν αυτο εις την εισοδον της πυλης της πολεως.
ο Μωυσης ο δουλος του Κυριου προσεταξε τους υιους Ισραηλ, κατα το γεγραμμενον εν τω βιβλιω του νομου του Μωυσεως, θυσιαστηριον εκ λιθων ολοκληρων, επι των οποιων σιδηρος δεν επεβληθη· και προσεφεραν επ' αυτο ολοκαυτωματα προς τον Κυριον και εθυσιασαν ειρηνικας προσφορας. Και εγραψεν εκει επι τους λιθους το αντιγραφον του νομου του Μωυσεως, τον οποιον ειχε γραψει ενωπιον των υιων Ισραηλ. Και πας ο Ισραηλ και οι πρεσβυτεροι αυτων και οι αρχοντες και οι κριται αυτων εσταθησαν εντευθεν και εντευθεν της κιβωτου απεναντι των ιερεων των Λευιτων, των βασταζοντων την κιβωτον της διαθηκης του Κυριου, και ο ξενος και ο αυτοχθων· το ημισυ αυτων προς το ορος Γαριζιν και το ημισυ αυτων προς το ορος Εβαλ· καθως προτερον προσεταξεν ο Μωυσης ο δουλος του Κυριου, δια να ευλογησωσι τον λαον του Ισραηλ. Και μετα ταυτα ανεγνωσε παντας τους λογους του νομου, τας ευλογιας και τας καταρας, κατα παντα τα γεγραμμενα εν τω βιβλιω του νομου. Δεν ητο λογος εκ παντων οσα προσεταξεν ο Μωυσης, τον οποιον ο Ιησους δεν ανεγνωσεν ενωπιον πασης της συναγωγης του Ισραηλ, μετα των γυναικων και των παιδιων και των ξενων των παρευρισκομενων μεταξυ αυτων.

Chapter 9

Και οτε ηκουσαν παντες οι βασιλεις, οι εντευθεν του Ιορδανου, οι εν τη ορεινη και οι εν τη πεδινη και οι εν πασι τοις παραλιοις της θαλασσης της μεγαλης, εως κατεναντι του Λιβανου, οι Χετταιοι και οι Αμορραιοι, οι Χαναναιοι, οι Φερεζαιοι, οι Ευαιοι και οι Ιεβουσαιοι, συνησχησαν παντες ομου, δια να πολεμησωσι τον Ιησουν και τον Ισραηλ. Οι δε κατοικοι της Γαβαων ηκουσαν τι εκαμεν ο Ιησους εις την Ιεριχω και εις την Γαι, και επραξαν και ουτοι μετα πανουργιας, και υπηγον και ητοιμασθησαν με εφοδια, και ελαβον σακκους παλαιους επι των ονων αυτων και ασκους οινου παλαιους και κατεσχισμενους και δεδεμενους, και εις τους ποδας αυτων υποδηματα παλαια και εμβαλωμενα, και ιματια παλαια εφ' εαυτων· και ολος ο αρτος του εφοδιασμου αυτων ξηρος και κατατεθρυμμενος. Και ηλθον προς τον Ιησουν εις το στρατοπεδον εις Γαλγαλα, και ειπον προς αυτον και προς ανδρας του Ισραηλ, Απο γης μακρας ηλθομεν· τωρα λοιπον καμετε συνθηκην προς ημας. Και ειπον οι ανδρες του Ισραηλ προς τους Ευαιους τουτους, Σεις κατοικειτε ισως εν τω μεσω ημων, και πως θελομεν καμει συνθηκην προς εσας; Οι δε ειπον προς τον Ιησουν, Δουλοι σου ειμεθα. Ειπε δε προς αυτους ο Ιησους, Ποιοι εισθε; και ποθεν ερχεσθε; Και ειπον προς αυτον, Απο πολυ μακρας γης ηλθον οι δουλοι σου δια το ονομα Κυριου του Θεου σου· διοτι ηκουσαμεν την φημην αυτου και παντα οσα εκαμεν εν Αιγυπτω, και εις τους δυο βασιλεις των Αμορραιων, τους περαν του Ιορδανου, εις τον Σηων βασιλεα της Εσεβων, και εις τον Ωγ βασιλεα της Βασαν, τον εν Ασταρωθ· δια τουτο ειπον προς ημας οι πρεσβυτεροι ημων και παντες οι κατοικοι της γης ημων, λεγοντες, Λαβετε εις εαυτους εφοδια δια την οδον, και υπαγετε εις συναντησιν αυτων και ειπατε προς αυτους, δουλοι σας ειμεθα· τωρα λοιπον καμετε συνθηκην προς ημας· τον αρτον ημων τουτον ζεστον ελαβομεν εκ των οικων ημων, και ημεραν εξηλθουμεν δια να ελθωμεν προς εσας· και τωρα, ιδου, ειναι ξηρος και κατατεθρυμμενος·
καὶ οὗτοι οἱ ασκοὶ του οἴνου, τους οποίους εγεμίσαμεν νεοὺς, καὶ ἰδοὺ, εϊναι κατεσχισμένοι· καὶ τα ἱματια του οἴνου, τους οποίους εγεμίσαμεν νεοὺς, καὶ ἰδοὺ, εϊναι κατεσχισμένοι· καὶ τα υποδήματα ημῶν επαλαιώθησαν διὰ την πολυ μακραν οδον. 14Καὶ εδεχθησαν τους ανδρας εξ αιτιας των εφοδιων αυτων, καὶ δεν ηρωτησαν τον Κυριον. 15Καὶ εκαμεν ο Ἰησους ειρηνην προς αυτους και εκαμε συναγωγην προς αυτους, να φυλαξη την ζωην αυτων· και οἱ αρχοντες της συναγωγης ομωσαν προς αυτους. 16Και μετα τρεις ημερας, αφοεκαμον συναγωγην προς αυτους, ηκουσαν οτι ησαν γειτονες αυτων και κατωκουν μεταξυ αυτων. 17Και σηκωθεντες οι υιοι Ισραηλ υπηγον εις τας πολεις αυτων την τριτην ημεραν· αι δε πολεις αυτων ησαν Γαβαων και Χεφειρα και Βηρωθ και Κιριαθ-ιαρειμ. 18Και μετα τρεις ημερας, απο εκαμον συναγωνην προς αυτους, ηκουσαν οτι ησαν γειτονες αυτων και κατωκουν μεταξυ αυτων. 19Παντες ομως οι αρχοντες ειπον προς πασαν την συναγωγην, Ημεις ωμοσαμεν προς αυτους τον Κυριον τον Θεον του Ισραηλ· τωρα λοιπον δεν δυναμεθα να εγγισωμεν αυτους· 20τουτο θελομεν καμει εις αυτους· θελομεν φυλαξει την ζωην αυτων, δια να μη ηναι οργη Θεου εφ' ημας, δια τον ορκον τον οποιον ωμοσαμεν προς αυτους. 21Και οι αρχοντες ειπον προς αυτους, Ας ζωσι· πλην ας ηναι ξυλοκοποι και υδροφοροι εις πασαν συναγωγην· καθως οι αρχοντες υπεσχεθησαν προς αυτους. 22Και συνεκαλεσεν αυτους ο Ιησους και ειπε προς αυτους, λεγων, Δια τι ηπατησατε ημας λεγοντες, πολυ μακραν ειμεθα απο σας, ενω σεις κατοικειτε μεταξυ ημων; 23τωρα λοιπον επικαταρατοι εισθε, και δεν θελει λειψει απο σας δουλος και ξυλοκοπος και υδροφορος εις τον οικον του Θεου μου. 24Και απεκριθησαν προς τον Ιησουν λεγοντες, Επειδη οι δουλοι σου εμαθον μετα πληροφοριας οσα Κυριος ο Θεος σου διεταξεν εις τον δουλον αυτου Μωυσην, να δωση εις εσας πασαν την γην και να εξολοθρευση εμπροσθεν σας παντας τους κατοικους της γης, δια τουτο εφοβηθημεν απο σας σφοδρα δια την ζωην ημων και εκαμομεν το πραγμα τουτο· 25και τωρα, ιδου, εις τον ιπον Ισραηλ, και δεν εφονευσαν αυτους. 26Και εκαμεν ουτως εις αυτους, και ηλευθερωσεν αυτους εκ της χειρος των υιων Ισραηλ, και δεν εφονευσαν αυτους. 27Και την ημεραν εκεινην εκαμεν αυτους ο Ιησους ξυλοκοπους και υδροφορους μεχρι τουδε, εις τον τοπον οντιν ανανεωση.

Chapter 10

1Και ως ηκουσεν Αδωνισεδεκ ο βασιλευς της Ιερουσαλημ οτι ο Ιησους εκυριευσε την Γαι και εξωλοθρευσεν αυτην, οτι, καθως εκαμεν εις την Ιεριχω και εις τον βασιλεα αυτης, ουτως εκαμεν εις την Γαι και εις τον βασιλεα αυτης, και οτι οι κατοικοι της Γαβαων εκαμον ειρηνην μετα του Ισραηλ και εμενον μεταξυ αυτων, 2εφοβηθησαν σφοδρα διοτι ητο πολις μεγαλη η Γαβαων, ως μια των βασιλικων πολεων, και διοτι ητο μεγαλητερα της Γαι, και παντες οι ανδρες αυτης δυνατοι. 3Δια τουτο απεστειλεν Αδωνισεδεκ ο βασιλευς της Ιερουσαλημ προς τον Ωαμ βασιλεα της Χεβρων, και προς τον Πιραμ βασιλεα της Ιαρμουθ, και προς τον Ιαφια βασιλεα της Λαχεις, και προς τον Δεβειρ βασιλεα της Εγλων, λεγων, 4Αναβητε προς εμε και βοηθησατε μοι, δια να παταξωμεν την
Γαβαων· διοτι εκαμεν ειρηνην μετα του Ιησου και μετα των υιων Ισραηλ. 5Και συναχθεντες οι πεντε βασιλεις των Αμορραιων, ο βασιλευς της Ιερουσαλημ, ο βασιλευς της Χεβρων, ο βασιλευς της Ιαρμουθ, ο βασιλευς της Λαχεις, ο βασιλευς της Εγλων, ανεβησαν, αυτοι και παντα τα στρατευματα αυτων, και εστρατοπεδευσαν εμπροσθεν της Γαβαων και επολεμουν εναντιον αυτης. 6Και οι Γαβαωνιται απεστειλαν προς τον Ιησουν εις το στρατοπεδον εις Γαλγαλα, λεγοντες, Μη αποσυρης την χειρα σου απο των δουλων σου· αναβα προς ημας ταχεως και σωσον ημας και βοηθησον ημας· διοτι συνηχθησαν εναντιον ημων παντες οι βασιλεις των Αμορραιων, οι κατοικουντες την ορεινην. 7Και ανεβη ο Ιησους απο Γαλγαλων, αυτος και πας ο λαος ο πολεμιστη μετ' αυτου και παντες οι δυνατοι εν ισχυι.

Και ειπε Κυριος προς τον Ιησουν, Μη φοβηθης αυτους· διοτι παρεδωκα αυτους εις την χειρα σου· δεν θελει σταθη εμπροσθεν σου ουδεις εξ αυτων. 9Ηλθε λοιπον επ' αυτους ο Ιησους εξαιφνης, αναβας απο Γαλγαλων δι' ολης της νυκτος. 10Και κατετροπωσεν αυτους ο Κυριος εμπροσθεν του Ισραηλ, και επαταξαν αυτους εν σφαγη μεγαλη εν Γαβαων, και κατεκοπτον αυτους εως Αζηκα και εως Μακκεδα.

Γαβαων· διοτι εκαμεν ειρηνην μετα του Ιησου και μετα των υιων Ισραηλ. 5Και συναχθεντες οι πεντε βασιλεις των Αμορραιων, ο βασιλευς της Ιερουσαλημ, ο βασιλευς της Χεβρων, ο βασιλευς της Ιαρμουθ, ο βασιλευς της Λαχεις, ο βασιλευς της Εγλων, ανεβησαν, αυτοι και παντα τα στρατευματα αυτων, και εστρατοπεδευσαν εμπροσθεν της Γαβαων και επολεμουν εναντιον αυτης. 6Και οι Γαβαωνιται απεστειλαν προς τον Ιησουν εις το στρατοπεδον εις Γαλγαλα, λεγοντες, Μη αποσυρης την χειρα σου απο των δουλων σου· αναβα προς ημας ταχεως και σωσον ημας και βοηθησον ημας· διοτι συνηχθησαν εναντιον ημων παντες οι βασιλεις των Αμορραιων, οι κατοικουντες την ορεινην. 7Και ανεβη ο Ιησους απο Γαλγαλων, αυτος και πας ο λαος ο πολεμιστη μετ' αυτου και παντες οι δυνατοι εν ισχυι.

Και ειπε Κυριος προς τον Ιησουν, Μη φοβηθης αυτους· διοτι παρεδωκα αυτους εις την χειρα σου· δεν θελει σταθη εμπροσθεν σου ουδεις εξ αυτων. 9Ηλθε λοιπον επ' αυτους ο Ιησους εξαιφνης, αναβας απο Γαλγαλων δι' ολης της νυκτος. 10Και κατετροπωσεν αυτους ο Κυριος εμπροσθεν του Ισραηλ, και επαταξαν αυτους εν σφαγη μεγαλη εν Γαβαων, και κατεκοπτον αυτους εως Αζηκα και εως Μακκεδα.

Και ειπε Κυριος προς τον Ιησουν, Μη φοβηθης αυτους· διοτι παρεδωκα αυτους εις την χειρα σου· δεν θελει σταθη εμπροσθεν σου ουδεις εξ αυτων. 9Ηλθε λοιπον επ' αυτους ο Ιησους εξαιφνης, αναβας απο Γαλγαλων δι' ολης της νυκτος. 10Και κατετροπωσεν αυτους ο Κυριος εμπροσθεν του Ισραηλ, και επαταξαν αυτους εν σφαγη μεγαλη εν Γαβαων, και κατεκοπτον αυτους εως Αζηκα και εως Μακκεδα.

Και ειπε Κυριος προς τον Ιησουν, Μη φοβηθης αυτους· διοτι παρεδωκα αυτους εις την χειρα σου· δεν θελει σταθη εμπροσθεν σου ουδεις εξ αυτων. 9Ηλθε λοιπον επ' αυτους ο Ιησους εξαιφνης, αναβας απο Γαλγαλων δι' ολης της νυκτος. 10Και κατετροπωσεν αυτους ο Κυριος εμπροσθεν του Ισραηλ, και επαταξαν αυτους εν σφαγη μεγαλη εν Γαβαων, και κατεκοπτον αυτους εως Αζηκα και εως Μακκεδα.

Και ειπεν ο Ιησους, Ανοιξατε το στομα του σπηλαιου και εξαγαγετε προς εμε τους πεντε βασιλεις εκεινους εκ του σπηλαιου. 23Και εκαμον ουτω και εξηγαγον προς αυτον τους πεντε βασιλεις εκεινους εκ του σπηλαιου, τον βασιλεα της Ιερουσαλημ, τον βασιλεα της Ιαρμουθ, τον βασιλεα της Λαχεις, τον βασιλεα της Εγλων. 24Και αφου εξηγαγον προς τον Ιησουν τους βασιλεις εκεινους, εκαλεσεν ο Ιησους παντας τους.
και ειπε προς τους αρχηγους των πολεμιστων τους ελθοντας μετ’ αυτου, Πλησιασατε, βαλετε τους ποδας σας επι τους τραχηλους των βασιλεων τουτων. Και αυτοι επλησιασαν και εβαλον τους ποδας αυτων επι τους τραχηλους αυτων. 25Και ειπε προς αυτους ο Ιησους, Μη φοβεισθε μηδε δειλιατε· ανδριζεσθε και ενδυναμουσθε· επειδη ουτω θελει καμει ο Κυριος εις παντας τους εχθρους σας, κατα των οποιων μαχεσθε. 26Και μετα ταυτα επαταξεν αυτους ο Ιησους και εκρεμασεν αυτους εις πεντε ξυλα· και εκρεμοντο εις τα ξυλα εως εσπερας. 27Περι δε την δυσιν του ηλιου, προσεταξεν ο Ιησους, και κατεβιβασαν αυτους απο των ξυλων και ερριψαν αυτους εις το σπηλαιον, οπου ειχον κρυφθη, και εκυλισαν λιθους μεγαλους εις το στομα του σπηλαιου, οιτινες μενουσι εως της σημερον ημερας. 28Και εν εκεινη τη ημερα εκυριευσεν ο Ιησους την Μακκηδα, και επαταξεν εν στοματι μαχαιρας αυτην και τον βασιλεα αυτης· εξωλοθρευσεν αυτους και πασας τας ψυχας τας εν αυτη· δεν αφηκεν υπολοιπον· και εκαμεν εις τον βασιλεα της Ιεριχω. 29Και διεβη ο Ιησους, και πας ο Ισραηλ μετ’ αυτου, εκ Μακκηδα εις Λιβνα και επολεμει την Λιβνα. 30Και παρεδωκεν ο Κυριος και αυτην και τον βασιλεα αυτης εις την χειρα του Ισραηλ· και επαταξεν εν στοματι μαχαιρας αυτην και πασας τας ψυχας τας εν αυτη· δεν αφηκεν εν αυτη υπολοιπον· και εκαμεν εις τον βασιλεα αυτης, καθως εκαμεν εις τον βασιλεα της Ιεριχω. 31Και διεβη ο Ιησους, και πας ο Ισραηλ μετ’ αυτου, εκ Λιβνα εις Λαχεις, και εστρατοπεδευσε κατεναντι αυτης και επολεμει αυτην. 32Και παρεδωκεν ο Κυριος την Λαχεις εις την χειρα του Ισραηλ, και εκυριευσεν αυτην την δευτεραν ημεραν, και επαταξεν εν στοματι μαχαιρας αυτην και πασας τας ψυχας τας εν αυτη, κατα παντα οσα εκαμεν εις την Λιβνα. 33Τοτε ανεβη Ωραμ ο βασιλευς της Γεζερ δια να βοηθηση την Λαχεις· και ο Ιησους επαταξεν αυτον και τον λαον αυτου, εωσου δεν αφηκεν εις αυτον υπολοιπον. 34Και διεβη ο Ιησους, και πας ο Ισραηλ μετ’ αυτου, εξ Εγλων εις Χεβρων, και επολεμουν αυτην· 35και εκυριευσαν αυτην και επαταξαν αυτην εν στοματι μαχαιρας· και εξωλοθρευσαν αυτην την ημεραν πασας τας ψυχας τας εν αυτη· δεν αφηκεν εις τον βασιλεα αυτης, καθως εκαμεν εις τον βασιλεα της Ιεριχω. 36Και ανεβη ο Ιησους, και πας ο Ισραηλ μετ’ αυτου, εξ Εγλων εις Δεβειρ, και επολεμουν αυτην· 37και εκυριευσαν αυτην και τον βασιλεα αυτης και πασας τας πολεις αυτης· και επαταξαν αυτους εν στοματι μαχαιρας και εξωλοθρευσαν πασας τας ψυχας τας εν αυτη, δεν αφηκεν εις τον βασιλεα αυτης καθως αφηκεν εις τον βασιλεα της Ηεβρων. 38Και εστρεψεν ο Ιησους, και πας ο Ισραηλ μετ’ αυτου· εις Δεβειρ και επολεμουν αυτην· 39και εκυριευσαν αυτην και τον βασιλεα αυτης και πασας τας πολεις αυτης· και επαταξαν αυτον και τον βασιλεα αυτης καθως αφηκεν εις τον βασιλεα της Κασθρων. 40Ουτως επαταξεν ο Ιησους πασαν την γην την ορεινην και την μεσημβρινην και την πεδινην και την Ασδωθ και παντας τους βασιλεις αυτων· δεν αφηκεν υπολοιπον, αλλ' εξωλοθρευσεν παν το εχον πνοην, καθως προσεταξε Κυριος ο Θεος του Ισραηλ. 41Και επαταξεν αυτους ο Ιησους απο Καδης-βαρνη εως Γαζης, και παντας την γην Γεσεν, εως Γαβαων. 42Και παντας τουτους τους βασιλεις και την γην αυτων ο Ιησους εκυριευσε
δια μιας, διοτι Κυριος ο Θεος του Ισραηλ επολεμει υπερ του Ισραηλ. 43Και επεστρεψεν ο Ιησους, και πας Ισραηλ μετ' αυτου, εις το στρατοπεδον εις Γαλγαλα.

Chapter 11

1Και ως ηκουσεν Ιαβειν ο βασιλευς της Ασωρ, απεστειλε προς τον Ιωβαβ βασιλεα της Μαδων και προς τον Ιωβαβ βασιλεα της Ασωρ και προς τον Ιωβαβ βασιλεα της Αχσαφ, και προς τους βασιλεις τους προς βορραν, εις την ορεινην και εις την πεδινην, κατεναντι της Χιννερωθ, και εις την κοιλαδα και εις τα υδατα τους πεφονευμενους και εις την ορεινη και εις την πεδινην και δυσμας και εις την κοιλαδα της Μισπα.

2Και εξηλθον, αυτοι και παντα τα στρατευματα αυτων μετ' αυτων, λαος πολυς ως η αμμος η παρα το χειλος της θαλασσης κατα το πληθος, μεθ' ιππων και αμαξων πολλων σφοδρα.

3Και συναχθεντες παντες οι βασιλεις, ηλθον και εστρατοπεδευσαν ομοι πλησιον των υδατων Μερωμ, δια να πολεμησωσι τον Ισραηλ.

4Και ειπε Κυριος προς τον Ιησουν, Μη φοβηθης απο προσωπου αυτων· διοτι αυριον, περι την ωραν ταυτην, εγω θελω παραδωσει αυτους παντας πεφονευμενους εμπροσθεν του Ισραηλ· τους ιππους αυτων θελεις νευροκοπησει και τας αμαξας αυτων θελεις κατακαυσει εν πυρι.

5Και υπηγεν εξαιφνης ο Ιησους, και πας ο πολεμιστης λαος μετ' αυτου, εναντιον αυτων εις τα υδατα Μερωμ, και επεπεσον επ' αυτους.

6Και παρεδωκεν αυτους ο Κυριος εις την χειρα του Ισραηλ, και επαταξεν αυτους και κατεδιωξεν αυτους εως της μεγαλης Σιδωνος· και εως Μισρεφωθ-μαιμ και εως της κοιλαδος Μισπα προς ανατολας· και επαταξαν αυτους, εωσου δεν αφηκαν εις αυτους υπολοιπον.

7Και εκαμεν ο Ιησους εις αυτους καθως προσεταξεν εις αυτον ο Κυριος· τους ιππους αυτων ενευροκοπησε και τας αμαξας αυτων κατεκαυσεν εν πυρι.

8Και εστρεψεν ο Ιησους κατα τον αυτον καιρον και εκυριευσε την Ασωρ και επαταξε τον βασιλεα αυτης εν μαχαιρα· διοτι η Ασωρ ητο προτερον η πρωτευουσα πασων των βασιλειων τουτων.

9Και πασας τας ψυχας τας εν αυτη επαταξαν εν στοματι μαχαιρας και εξωλοθρευσαν αυτους· δεν εμεινεν ουδεν εχον πνοην· και την Ασωρ κατεκαυσεν εν πυρι.

10Και πασας τας πολεις των βασιλεων εκεινων και παντας τους βασιλεις αυτων συνελαβεν ο Ιησους και επαταξεν αυτους εν στοματι μαχαιρας, εωσου εξωλοθρευσεν αυτους· δεν εμεινεν ουδεν εχον πνοην.

11Και πασας τας πολεις, οσαι εμενον μετα των προχωματων αυτων, δεν εκαυσεν αυτας ο Ισραηλ, εκτος μονην την Ασωρ κατεκαυσεν ο Ιησους.

12Και απο του ορους Αλακ, του αναβαινοντος
προς την Σηειρ, εως Βααλ-γαδ εις την κοιλαδα του Λιβανου, υπο το ορος Αερμων· και συνελαβε παντας τους βασιλεις αυτων και επαταξεν αυτους και εθανατωσεν αυτους. 18 Πολυν καιρον επολεμει ο Ιησους προς παντας τουτους τους βασιλεις. 19 Δεν πολις ητις εκαμεν ειρηνην μετα των υιων Ισραηλ, επολεμει ο Ιησους και ηφανισε τους Ανακειμ απο των ορεων, απο Χεβρων, απο Δεβειρ, απο Αναβ και απο παντων των ορεων του Ιουδα και απο παντων των ορεων του Ισραηλ· εξωλοθρευσεν αυτους ο Ιησους μετα των πολεων αυτων. 20 Δεν εμεινον Ανακειμ εν τη γη των υιων Ισραηλ· μονον εν τη Γαζη, εν τη Γαθ και εν τη Αζωτω εμεινον. 21 Και ηλθεν ο Ιησους κατ' εκεινον τον καιρον, και εδωκεν αυτην ο Ιησους κληρονομιαν, κατα τον διαμερισμον αυτων εις τας φυλας αυτων. Και η γη ησυχασεν απο του πολεμου.

Chapter 12

1 Ουτοι δε ειναι οι βασιλεις της γης, τους οποιους επαταξαν οι υιοι Ισραηλ και κατεκυριευσαν την γην αυτων, εις το περαν του Ιορδανου, προς ανατολας ηλιου, απο του ποταμου Αρνων εως του ορους Αερμων, και απο της πεδινης εως της θαλασσης Χιννερωθ προς ανατολας, και εως της θαλασσης της αλμυρας θαλασσης προς ανατολας, και απο του μεσημβρινου μερους υπο την Ασδωθ-φασγα, και απο των γιγαντων και κατοικουντος εν Ασταρωθ και εν Εδρει, και απο του ωγου βασιλεως της Βασαν, και απο της πεδινης εως της θαλασσης της Περσας, και απο του ορους Λιβανου, εως του ουρου Σηων βασιλεα των Αμορραιων, και απο του ορους Σαλχα και επι του ημισυ της Γαλααδ εως των οριων των Γεσσουριτων και των Μααχαθιτων, και κατα την οδον την προς Βαιθ-ιεσιμωθ, και απο του μεσημβρινου μερους υπο την Ασδωθ-φασγα, και απο του ουρου Σηων βασιλεως της Εσεβων. 2 Οι ουρου ουρου αυτων και του ουρου Σηων βασιλεως της Εσεβων και του ουρου ουρους των Γεσσουριτων και των Μααχαθιτων, και του ημισυ της Γαλααδ εως των οριων των Γεσσουριτων και των Μααχαθιτων, και εντευθεν του Ιορδανου προς δυσμας, απο Βααλ-γαδ εις την κοιλαδα του Λιβανου, και εως του ορους Αλακ, του αναβαινοντος εις Σηειρ· και εδωκεν αυτην ο Ιησους εις τας φυλας του Ισραηλ κληρονομιαν, κατα τον διαμερισμον αυτων·
Λαχεις, ενα. 12 τον βασιλεα της Εγλων, ενα· τον βασιλεα της Γεζερ, ενα· 13 τον βασιλεα της Δεβειρ, ενα· 14 τον βασιλεα της Ωρμα, ενα· τον βασιλεα της Αραδ, ενα. 15 τον βασιλεα της Αφεκ, ενα· τον βασιλεα της Δωρ εν Ναφαθ-Δωρ, ενα· τον βασιλεα της Θερσα, ενα. Παντες οι βασιλεις, τριακοντα και εις.

Chapter 13

1 ο Ιησους ητο γερων, προβεβηκως εις την ηλικιαν· και ειπε προς αυτον ο Κυριος, Συ εισαι γερων, προβεβηκως εις την ηλικιαν, μενει δε ετι πολλη γη να κυριευθη. 2 Αυτη ειναι η γη, η μενουσα ετι· παντα τα ορια των Φιλισταιων και πασα η Γεσσουρι, απο Σιωρ, του κατεναντι της Αιγυπτου, εως των οριων της Ακκαρων προς βορραν, τα οποια αριθμουνται εις τους Χαναναιους. αι πεντε ηγεμονιαι των Φιλισταιων, των Γαζαιων, των Αζωτιων, των Γετθαιων και των Ακκαρωνιτων, και η των Αυιτων· 4 απο μεσημβριας, πασα η γη των Χαναναιων, και η Μεαρα η των Σιδωνιων εως Αφεκ, εως των οριων των Αμορραιων· 5 και η γη των Γιβλιτων και πας ο Λιβανος, προς ανατολας ηλιου, απο Βααλ-γαδ υπο το ορος Αερμων, εως της εισοδου Αιμαθ· 6 παντες οι κατοικοι της ορεινης, απο του Λιβανου εως Μισρεφωθ-μαιμ, παντες οι Σιδωνιοι· τουτους εγω θελω εξολοθρευσει απ' εμπροσθεν των υιων Ισραηλ· συ δε διαμοιρασον αυτην δια κληρων εις τους Ισραηλιτας, καθως προσεταξα εις σε· 7 τωρα διαμοιρασον την γην ταυτην εις κληρονομιαν εις τας εννεα φυλας και εις το ημισυ της φυλης του Μανασση.

8 Οι Ρουβηνιται και οι Γαδιται, μετα του αλλου ημισεως αυτην, ελαβον την κληρονομιαν αυτων, την οποιαν εδωκεν εις αυτους ο Μωυσης, περαν του Ιορδανου προς ανατολας, καθως ο Μωυσης ο δουλος του Κυριου εδωκεν εις αυτους,

9 απο της Αροηρ, της παρα το χειλος του ποταμου Αρνων, και την πολιν την εν τω μεσω του ποταμου· και πασας τας πολεις του Σηων βασιλεως των Αμορραιων, του βασιλευοντος εν Εσεβων, εως των υιων των υιων Λευι, και την Γαλααδ, και τα ορια των Γεσσουριτων και των Μααχαθιτων, και παν το ορος Αερμων, και πασαν την Βασαν εως Σαλχα, 12 απαν το βσσιλειον του Ωγ εν Βασαν, του βασιλευοντος εν Ασταρωθ και εν Εδρει, οστις εναπελειφθη απο των υπολοιπων των γιγαντων· διοτι τουτους ο Μωυσης επαταξε και εξωλοθρευσεν αυτους. 13 Τους Γεσσουριτας ομως και τους Μααχαθιτας οι υιοι Ισραηλ δεν εξωλοθρευσαν, αλλα κατοικουσιν οι Γεσσουριται και οι Μααχαθιται μεταξυ του Ισραηλ εως της σημερον.

14 Μονον εις την φυλην του Λευι δεν εδωκε κληρονομιαν· αι δια πυρος γινομεναι θυσιαι Κυριου του Θεου του Ισραηλ ειναι η κληρονομια αυτων, καθως ειπε προς αυτους. 15 Και εδωκεν ο Μωυσης εις την φυλην των υιων Ρουβην κληρονομιαν, κατα τας συγγενειας.
και τα ορια αυτων ησαν απο Αροηρ, της παρα το χειλος του ποταμου Αρνων, και η πολις εν τω μεσω του ποταμου, και πασαι οι πολεις αυτης, και η Ασσωθ-φαα, και η Βαιθ-ιεσιμωθ, και πασαι αι πολεις της πεδινης, και η Εσεβων και πασα η πεδινη εως Μεδεβα, ειναι η Εσεβων και πασαι αι πολεις αυτης, η Βαιθ-φεγωρ, και η Ασδωθ-φαα, και η Βαιθ-ιεσιμωθ,
και η Ιασσα, και η Κεδημωθ, και η Μηφααθ, και η Κιριαθαιμ, και η Σιβμα, και η Ζαρεθ-σααρ εν τω ορει της κοιλαδος, και η Βαιθ-φεγωρ, και η Ασδωθ-φαα, και η Βαιθ-ιεσιμωθ,
και πασαι αι πολεις της πεδινης, και απαν το βασιλειον του Σηων βασιλεως των Αμορραιων, του οποιον επαταξεν ο Μωυσης, αυτον και τους ηγεμονας της Μαδιαμ, τον Ευι και τον Ρεκεμ και τον Σουρ και τον Ουρ και τον Ρεβα αρχοντας του Σηων, κατοικουντας την γην. Και τον Βαλααμ· τον υιον του Βεωρ, τον μαντιν, οι υιοι Ισραηλ εθανατωσαν εν μαχαιρα μεταξυ των φονευθεντων υπ' αυτων. Και των υιων Ρουβην, ο Ιορδανης ητο το οριον αυτων. Αυτη ειναι η κληρονομια των υιων Ρουβην κατα τας συγγενειας αυτων, αι πολεις και αι κωμαι αυτων.
Και εδωκεν ο Μωυσης κληρονομιαν εις την φυλην Γαδ, εις τους υιους Γαδ, κατα τας συγγενειας αυτων· και το οριον αυτων ητο η Ιαζηρ, και πασαι αι πολεις της Γαλααδ και το ημισυ της γης των υιων Αμμων, εως της Αροηρ, της κατεναντι Ραββα, και απο Εσεβων μεχρι Ραμαθ-μισπα και Βετονιμ, και απο Μαχαναιμ εως των οριων της Δεβειρ, και εν τη κοιλαδι, Βαιθ-αραμ και Βαιθ-νιμρα και Σοκχωθ και Σαφων, το επιλοιπον του βασιλειου του Σηων βασιλεως της Εσεβων, και ο Ιορδανης το οριον εως του ακρου της θαλασσης Χιννερωθ περαν του Ιορδανου προς ανατολας. Αυτη ειναι η κληρονομια των υιων Γαδ κατα τας συγγενειας αυτων, αι πολεις και αι κωμαι αυτων.
Και εδωκεν ο Μωυσης κληρονομιαν εις το ημισυ της φυλης Μανασση· και εγεινε κτημα εις το ημισυ της φυλης των υιων Μαχειρ υιου Μανασση κατα τας συγγενειας αυτων. Ουτοι ειναι οι τοποι, τους οποιους εκληροδοτησεν ο Μωυσης εις τας πεδιαδας Μωαβ, εις το περαν του Ιορδανου, πλησιον της Ιεριχω, προς ανατολας. Κυριος ο Θεος του Ισραηλ, αυτος ητο η κληρονομια αυτων, καθως ειπε προς αυτους.

Chapter 14

1Και ουτοι ειναι οι τοποι, τους οποιους οι υιοι Ισραηλ εκληρονομησαν εν τη γη Χανααν, τους οποιους εκληροδοτησαν εις αυτους Ελεαζαρ ο ιερευς και Ιησους ο υιος του Ναυη και οι αρχηγοι των πατριων των φυλων των υιων ισραηλ. 2Δια κληρου εγεινεν η κληρονομια των εννεα τουτων φυλων και της ημισειας φυλης, καθως ειπε προς αυτους. 3Και ο Μωυσης ειχε δωσει την κληρονομιαν των δυο φυλων και της ημισειας φυλης απο του περαν του Ιορδανου· εις τους Λευιτας ομως δεν εδωκε κληρονομιαν η Μωυσης. Κυριος ο Θεος του Ισραηλ, αυτος ητο η κληρονομια αυτων, καθως ειπε προς αυτους.
πολείς διὰ νὰ κατοικωσί, μετὰ τῶν προαιτειῶν αὐτῶν, διὰ τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ διὰ τὴν περιουσίαν αὐτῶν. 5 Καθὼς προσετάξε ὁ Κυρίος εἰς τὸν Μωυσήν, οὕτως εκαμόν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, καὶ διεμοιράσαν τὴν γην. 6 Καθὼς προσετάξε ὁ Κυρίος εἰς τὸν Μωυσήν, οὕτως εκαμόν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, καὶ διεμοιράσαν τὴν γην. 7 ἷμην τεσσαράκοντα ετῶν ἡλικίας, οτὲ μὲ απεστείλεν ὁ Μωυσής ὁ δόους τοῦ Κυρίου ἀπὸ Καδης-βαρνη διὰ νὰ κατασκοπεύσω τὴν γην· καὶ ἀπηγγέιλα πρὸς αὐτὸν λογόν, ὅστις ἦτο ἐν τῇ καρδίᾳ μου· 8 οἱ αδέλφοι μου δὲ, οἱ συναναβαντες μετ' ἐμοῦ, ἐνεκρώσαν τὴν καρδίαν τοῦ λαοῦ· αλλ' ἐγὼ ἦκολουσα εἰς τὸν Θεόν μου· 9 καὶ ωμοσεν ὁ Μωυσής τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων, Εξαπαντος η ἡγη ημερας ἐπατησαν τον λαον· διὸ τις ἐν τῇ καρδίᾳ μου· 10 καὶ τώρα, ιδο, ο Κυρίος με εφυλάξει ζωντα· 11 τη δυναμις μου δια πολεμον και δια να εξερχωμαι και δια να εισερχωμαι· 12 τωρα λοιπον δον τοι το ορος τουτο, περι του οποιου ελαλησεν ο Κυριος την ημεραν εκεινην· διοτι συ ηκουσας την ημεραν εκεινην, οτι ειναι εκει Ανακειμ και πολεις μεγαλαι ωχυρωμεναι· εαν ο Κυριος ηναι μετ' εμου, εγω θελω δυνηθη να εκδιωξω αυτους, καθως ειπεν ο Κυριος. 13 Και ευλογησεν αυτον ο Ιησους και εδωκεν εις τον Χαλεβ τον υιον του Ιεφοννη την Χεβρων εις κληρονομιαν.

Chapter 15

1 Ο δε κληρος της φυλης των υιων Ιουδα κατα τας συγγενειας αυτων ητο εις τα ορια της Ιδουμαιας· η ερημος Σιν η προς νοτον ητο το ακρον το μεσημβριαν. 2 Και τα μεσημβριαν αυτων ορια ησαν απο των παραλιων της αλμυρας θαλασσης, απο του κολπου του βλεποντος προς μεσημβριαν· 3 και εξετεινον προς το μεσημβριαν μερος εις την αναβασιν Ακραββιμ, και διεβαινον εις Σιν και ανεβαινον απο μεσημβριας εις Καδης-βαρνη, και διεβαινον την Εσρων και ανεβαινον εις Αδδαρ και εστρεφον προς Καρκαα· 4 και διεβαινον εις Ασμων και εξηρχοντο εως του χειμαρρου της Αιγυπτου, και ετελειονον τα ορια εις την θαλασσαν· ταυτα θελουσιν εισθαι τα μεσημβριαν ορια σας. 5 Το δε ανατολικον οριον ητο τη θαλασσα η αλμυρα, εως ακρου του Ιορδανου. Και το οριον κατα το βορειον μερος ηρχετο απο του κολπου της θαλασσης κατα το οριον του Ιορδανου· 6 και ανεβαινε το οριον εως Βαιθ-ογλα, και διεβαινον σον το Βοαν υιου του Ρουβην· 7 και ανεβαινε το οριον προς Δεβειρ απο της,
κοιλάδος Ἀχωρ, καὶ εξετείνετο πρὸς βορράν βλέπον εἰς Γαλγαλά, τὴν κατεναντὶ τῆς αναβάσεως Ἀδουμμι, ἡτὶς εἶναι πρὸς τὸ μεσημβρινὸν τὸν ποταμὸν ἐπεῖται διεβαίνει τὸ ορίον εἰς τὰ υδάτα τοῦ Ἐν-σεμες, καὶ εξήρχητο εἰς Ἐν-ρωγῆλ· ⁸ καὶ ἀνεβαίνει τὸ ορίον διὰ τῆς φαραγγοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἐννομ κατὰ τὸ μεσημβρινὸν πλαγίον τῆς ἱέβους· αὐτὴ εἶναι ἡ Ἰερούσαλημ· καὶ ἀνεβαίνει τὸ ορίον εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους, τοῦ κατεναντὶ τῆς φαραγγοῦ Ἐννομ πρὸς δύσμας, ἡτὶς εἶναι εἰς τὸ τελὸς τῆς κοιλάδος τῶν Ραφαείμ πρὸς βορρὰν· ⁹ καὶ διεβαίνε τὸ ορίον ἀπὸ τὴς κορυφῆς τοῦ ὄρους εἰς τὴν πηγήν τῶν υδάτων Νεφθῶα, καὶ εξηρχετο εἰς τὰς κωμοπόλεις τοῦ ὄρους Ἐφρων· καὶ διεύθυνε τὸ ορίον εἰς τὴν θαλάσσαν. ¹² Καὶ τὸ ορίον τὸ δυτικὸν ἦτο τῷ ἱερῷ νικότου τοῦ υἱοῦ Ἰουδα κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν.

Καὶ εἰς τὸν Χαλεβ τὸν υἱὸν τοῦ Ἰεφοννη εδώκε μερίδιον μεταξὺ τῶν υἱῶν Ἰουδα, κατὰ τὴν προστάγην τοῦ Κυρίου τὴν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, τὴν πόλιν τοῦ Ἀρβα πατρὸς τοῦ Ἀνακ, ἡτὶς εἶναι ἡ Χεβρων. ¹⁴ Καὶ ἐξεδιώξεν εκεῖθεν τῶν τριῶν υἱῶν τοῦ Ἀνακ, τὸν Σεσαι καὶ τὸν Αχιμαν καὶ τὸν Θαλμαί, τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀνακ. ¹⁵ Καὶ ἐκεῖθεν ἀνεβη ἐπὶ τοὺς κατοικοῦσας τῆς Δεβειρ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς Δεβειρ πρῶτον ἦτο Κιριαθ-σεφερ. ¹⁶ Καὶ εἶπεν ο Χαλεβ, ὁ δὲ ἀπῆρχε τὴν Κιριαθ-σεφερ καὶ κυριεύση αὐτὴν, θελὼ δῶσει εἰς τοῦτον Ἀχσαν τὴν θυγατέρα μου εἰς γυναῖκα. ¹⁷ Καὶ εὐκρείσθησεν αὐτὴν Γοθονιῆλ ὁ υἱὸς τοῦ Κενεζ αδελφὸς τοῦ Χαλεβ· καὶ ἐδώκεν εἰς αὐτὸν Ἀχσαν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ εἰς γυναῖκα. ¹⁸ Καὶ αὐτῇ, ὅταν ἐξῆρχετο, παρεκινήσεν αὐτὴν νὰ ζητῇ παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἀγρόν· καὶ κατῆβη ἀπὸ τοῦ οἴου, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν ο Χαλεβ, τί θελεῖς; Ἡ δὲ εἶπε, δος μοι εὐλογίαν· ἐπεὶ δωκας εἰς ἐμὲ γῆν μεσημβρινὴν, δος μοι καὶ πηγὰς υδάτων. ²⁰ Αὐτὴ εἶναι ἡ κληρονομία τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Ἰουδα κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν. ³⁶ Εἰς τὴν πεδινή ἦσαν Εσθαολ, καὶ Σαραα, καὶ Ασνα, καὶ Ζανωα, καὶ Εν-γαννιμ, Θαπφουα, καὶ Ηναμ, Ιαρμουθ, καὶ Οδολλαμ, Σωχω, καὶ Αζηκα, καὶ Σαγαρειμ, καὶ Αδιθαειμ, καὶ Γεδηρα, καὶ ἑπαυλεῖς αὐτῶν, πολεῖς δεκατεσσαρες, καὶ αἱ κωμαί αὐτῶν. ³⁸ Καὶ Σεναν, καὶ Αδασα, καὶ Μαγδαλ-γαδ, καὶ Διλααν, καὶ Μισπα, καὶ Ιοκθεηλ, Λαχεις, καὶ Βασκαθ, καὶ Εγλων, καὶ Χαββων, καὶ Λαμας, καὶ Χιθλεις, καὶ Γεδηρωθ, Βαιθ-δαγων, καὶ Νααμ, καὶ Μακκηδα, πολεῖς δεκαεξ, καὶ αἱ κωμαί αὐτῶν.
και αι κωμοπολεις αυτης, και αι κωμαι αυτης· 46 απο της Ακκαρων εως της θαλασσης, πασαι αι πλησιον της Αζωτου, και αι κωμαι αυτων. 47 Αζωτος, αι κωμοπολεις αυτης και αι κωμαι αυτης, Γαζα, αι κωμοπολεις αυτης και αι κωμαι αυτης, εως του χειμαρρου της Αιγυπτου, και η θαλασσα η μεγαλη το οριον. 48 Και εν τη ορεινη, Σαμειρ, και Ιαθειρ, και Σωχω, 49 και Δαννα, και Κιριαθ-σαννα, ητις ειναι η Δεβειρ, 50 και Αναβ, και Εσθεμω, και Ανειμ, 51 και Γεσεν, και Ωλων, και Γιλω, πολεις ενδεκα, και αι κωμαι αυτων. 52 Αραβ, και Δουμα, και Εσαν, 53 και Ιανουμ, και Βαιθ-θαφουα, και Αφεκα, 54 και Χουματα, και Κιριαθ-αρβα, ητις ειναι η Χεβρων, και Σιωρ, πολεις εννεα, και αι κωμαι αυτων. 55 Μαιων, Καρμελ, και Ζιφ, και Ιουτα, 56 και Ιεζραελ, και ιοικδειμ, και Ζανω, 57 Ακαιν, Γαβαα, και Θαμνα, πολεις δεκα, και αι κωμαι αυτων. 58 Αλουλ, Βαιθ-σουρ, και Γεδωρ, 59 και Μααραθ, και Βαιθ-ανωθ, και Ελτεκων, πολεις εξ, και αι κωμαι αυτων. 60 Κιριαθ-βααλ, ητις ειναι η Κιριαθ-ιαρειμ, και Ραββα, πολεις δυο, και αι κωμαι αυτων. 61 Και εν τη ερημω, Βαιθ-αραβα, Μιδδιν, και Σεχαχα, 62 και Νιβσαν, και η πολις του αλατος, και Εν-γαδδι, πολεις εξ, και αι κωμαι αυτων.

Chapter 16

1 Και επεσεν ο κληρος των υιων Ιωσηφ απο του Ιορδανου πλησιον της Ιεριχω, εως των υδατων της Ιεριχω κατα ανατολας, προς την ερημον την αναβαινουσαν απο της Ιεριχω δια του ορους Βαιθηλ, 2 και εκτεινεται απο Βαιθηλ εως Λουζ, και διαβαινει δια των οριων του Αρχι-αταρωθ, 3 και καταβαινει εκ δυσμων εις τα ορια του Ιαφλαιτι, εως των οριων της κατω Βαιθ-ωρων, και εως Γεζερ, και εξερχεται εις την θαλασσαν. 4 Και ελαβον την κληρονομιαν αυτων οι υιοι Ιωσηφ, ο Μανασσης και ο Εφραιμ. 5 και τα ορια των υιων Εφραιμ κατα τας συγγενειας αυτων ησαν ταυτα· τα ορια της κληρονομιας αυτων προς το ανατολικον μερος ησαν η Αταρωθ-αδαρ, εως της ανω Βαιθ-ωρων· 6 και εξετεινοντο τα ορια προς την θαλασσαν εις Μιχμεθα κατα το βορειον· και τα ορια εστρεφον κατα το ανατολικον εως Τααναθ-σηλω, και εκειθεν διεβαινον κατα ανατολας εις Ιανωχα· 7 και κατεβαινον απο Ιανωχα εις Αταρωθ, και εις Νααραθ, και ηρχοντο εις την Ιεριχω, και εξηρχοντο εις τον Ιορδανην· 8 τα ορια εξηκολουθησαν απο Θαπφουα προς δυσμας εως του χειμαρρου Κανα, και ειχον την διεξοδον αυτων προς την θαλασσαν. Αυτη ειναι η κληρονομια της φυλης των υιων Εφραιμ κατα τας συγγενειας αυτων· 9 ησαν και πολεις κεχωρισμεναι δια τους υιους Εφραιμ μεταξυ της κληρονομιας των υιων Μανασση, πασαι αι πολεις και αι κωμαι αυτων. 10 Και δεν εξεδιωξαν τους Χαναναιους τους κατοικουντας εις Γεζερ· αλλ' οι Χαναναιοι κατοικουσι μεταξυ των Εφραιμιτων εως της ημερας ταυτης, και εγειναν δουλοι υποτελεις.
Chapter 17

1 Ητο και κληρος δια την φυλην του Μανασση, διοτι αυτος ήτο πρωτοτοκος του Ιωσηφ, δια τον Μαχειρ τον πρωτοτοκον του Μανασση, τον πατερα του Γαλααδ, ητο ανηρ πολεμιστης, δια τουτο ελαβε την Γαλααδ και την Βασαν. 2 Ητο κληρος και δια τους λοιπους υιους Μανασση κατα τας συγγενειας αυτων, δια τους υιους του Αβι-εξερ, και δια τους υιους του Χελεκ, και δια τους υιους του Ασριηλ, και δια τους υιους του Συχεμ, και δια τους υιους του Εφερ, και δια τους υιους του Σεμιδα. Ταυτα ήσαν τα αρσενικα τεκνα του Μανασση, κατα τας συγγενειας αυτων. 3 Ο Σαλπααδ ομως, ο υιος του Εφερ, υιος του Γαλααδ, υιος του Μαχειρ, υιος του Μανασση, δεν ειχεν υιους, αλλα θυγατερας· και ταυτα ειναι τα ονοματα των θυγατερων αυτου, Μααλα και Νουα, Αγλα, Μελχα και Περσα. 4 Και προσελθουσαι ενωπιον Ελεαζαρ του ιερεως, και ενωπιον Ιησου υιου του Ναυη και ενωπιον των αρχοντων, ειπον, Ο Κυριος προσεταξεν εις τον Μωυσην να δωση εις ημας κληρονομιαν μεταξυ των αδελφων ημων. 5 Και εδοθη εις αυτας κατα την προσταγην του Κυριου κληρονομια μεταξυ των αδελφων του πατρος αυτων. 6 Και επεσον εις τον Μανασση δεκα μεριδια, εκτος της γης Γαλααδ και Βασαν, των περαν του Ιορδανου· 7 διοτι οι θυγατερες του Μανασση ελαβον κληρονομιαν μεταξυ των υιων αυτου· και οι επιλοιποι υιοι του Μανασση ελαβον την γην Γαλααδ. 8 Και τα ορια του Μανασση ησαν απο Ασηρ εως της Μιχμεθα κειμενης απεναντι της Συχεμ· και εξετεινοντο τα ορια κατα τα δεξια, εως των κατοικων της Εν-θαπφουα. 9 Ο δε Μανασσης ειχε την γην Θαπφουα· η δε Θαπφουα ανηκεν εις τους υιους Εφραιμ. 10 Και κατεβαινε το οριον εως του χειμαρρου Κανα, προς μεσημβριαν του χειμαρρου· αυται αι πολεις του Εφραιμ ησαν μεταξυ των πολεων του Μανασση· και το οριον του Μανασση ητο προς βορραν του χειμαρρου, και η διεξοδος αυτου προς την θαλασσαν.
τον Εφραίμ καὶ πρὸς τὸν Μανασσῆ, λέγων, Σὺ εἰσαι λαὸς πολὺς· καὶ εἰς δύναμιν μεγάλην· σὺ δὲν θελεῖς εἰχῆσαι ενα μονὸν κληρὸν: ἀλλὰ τὸ ὀρὸς θελεῖ εἰσθαί ἵδικὸν σου· επειδὴ εἰναι δρυμὸς, καὶ θελεῖς κατακοπῆς αὐτὸν· καὶ εἰς τῶν ακρῶν αὐτοῦ θελεῖ εἰσθαί ἵδικὸν σου· επειδὴ θελεῖς εκδίωξεί τοὺς Χαναναίους, αὐτή καὶ εὐχῆσαι αμαξᾶς σιδηρᾶς καὶ ἦναὶ δυνατοὶ.

Chapter 18

1 Συνηθροισθῆ δὲ πᾶσα ἡ συναγωγὴ τῶν ὦν Ἰσραὴλ εἰς Σῆλῳ, καὶ ἐστησάν την σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου· καὶ ὑπεταχθῆ ἡ γῆ εἰς αὐτούς.

2 Καὶ μεταξὺ τῶν ὦν Ἰσραὴλ ἑπτὰ φυλαὶ, αἰτινες δὲν ἔχον λαβεῖ τὴν κληρονομίαν αὐτῶν.

3 Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς ὦν Ἰσραὴλ,

4 εἰς τὸ να ὑπαγῆτε να κυριεύσητε τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν Κυρίος ὁ Θεός τῶν πατέρων σας ἐδώκεν εἰς αὐτούς;

5 εκλεξατε εἰς εαυτοὺς τρεῖς ἀνδρὰς κατὰ φυλὴν· καὶ θελῶ αποστειλεῖ αὐτούς, καὶ σηκωθεὶς θελοῦσι περιελθεῖ τὴν γῆν καὶ διαγράψει αὐτὴν κατὰ τὰς κληρονομίας αὐτῶν, καὶ θελοῦσι επιστρέψει πρὸς εμε·

6 καὶ θελοῦσι διαιρέσει αὐτὴν εἰς ἑπτὰ μερίδια· ο Ἰουδας θελεῖ κατοικεῖ εν τοῖς ορίοις αὐτοῦ πρὸς μεσῆμβριαν, καὶ ὁ οἴκος Ἰωσηφ θελοῦσι κατοικεῖ εν τοῖς ορίοις αὐτοῦ πρὸς βορρᾶν·

7 καὶ θελοῦσι διαγράψει τὴν γῆν εἰς ἑπτὰ μερή, καὶ θελοῦσι φέρει εἰς πρὸς εμε τὴν διαγραφὴν, καὶ εγὼ θελῶ εκβάλει κληρούς διὰ σας ενταῦθα ενωπίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν·

8 διότι οἱ Λευίται δὲν ἔχουσι μερίδιον μεταξὺ σας· διότι η ἱερατεία τοῦ Κυρίου εἶναι η κληρονομία αὐτῶν· καὶ ὁ Γαδ καὶ ὁ Ρουβην καὶ τὸ ἡμισὺ τῆς φυλῆς Μανασσῆ ελαβον τὴν κληρονομίαν αὐτῶν πέραν τοῦ Ἰορδάνου πρὸς ανατολάς, τὴν ὁποίαν Μωυσῆς ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου εδώκεν εἰς αὐτούς.

9 Καὶ σηκωθέντες οἱ ἀνδρες απῆλθον· καὶ προσετάξα τοὺς ἀπελθοντας διὰ τὴν διαγραφήν, λέγων, Υπαγετε καὶ περιελθετε τὴν γῆν καὶ διαγράψατε αὐτὴν καὶ ἐπιστρέψατε πρὸς εμε, καὶ εγὼ θελῶ εκβάλει κληρούς διὰ σας ενταῦθα ενωπίον τοῦ Κυρίου εν Σῆλῳ.

10 Καὶ ὑπήγαν οἱ ἀνδρες καὶ περιῆλθον τὴν γῆν καὶ διεγράψαν αὐτὴν εν βιβλίῳ κατὰ πόλεις εἰς μερίδια ἑπτὰ, καὶ ἔφθασαν πρὸς τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ στρατόπεδον εἰς Σῆλῳ.
του Νεφθωα· 16 καὶ κατεβαίνε το οριον εἰς το τέλος του ορούς του κατενάντι της φαραγγος του υιου του Εννομ, ἥτις εἶναι εν τη κοιλαδί των Ραφαειμ προς βορραν, καὶ κατεβαίνε διὰ της φαραγγος του Εννομ εἰς το μεσημβρινον πλαγιον της ίεβους, και κατεβαίνεν εις Εν-ρωγηλ, 17 και εκτεινόμεν απο βορραν διεβαίνεν εις Εν-σεμες και εξηρχετο εις Γαλιλαϊ, ἥτις εἶναι κατενάντι της αναβασεως του Αδουμμιμ, και κατεβαίνεν εις τον λιθον του Βοαν υιου του Ρουβην, 18 και διεβαίνε το οριον προς το βορειον πλαγιον της αιθ-ογλα· και ετελείονε το οριον εις τον βορειον κολπον της θαλασσης, εις την εκβολην του Ιορδανου κατα μεσημβριαν· τουτο ητο το μεσημβρινον οριον.

Ο δε Ιορδανης ητο το προς ανατολας οριον αυτου. Αυτη ητο κατα το οριον αυτης κυκλω, η κληρονομια των υιων Βενιαμιν κατα τας συγγενειας αυτων.

Αι δε πολεις της φυλης των υιων Βενιαμιν κατα τας συγγενειας αυτων ησαν Ιεριχω, και Βαιθ-ογλα, και Εμεκ-κεσεις, 22 και Βαιθ-αραβα, και Σεμαραιμ, και Βαιθηλ, 23 και Αυειμ, και Φαρα, και Οφρα, 24 και Χεφαρ-αμμωνα, και Οφνει, και Γαβαα, πολεις δωδεκα, και αι κωμαι αυτων· 25 Γαβαων, και Ραμα, και Βηρωθ, 26 και Μισπα, και Χεφειρα, και Μωσα, 27 και Ρεκεμ, και Ιορφαηλ, και Θαραλα, 28 και Σηλα, Ελεφ, και Ιεβους, ητις ειναι η Ιερουσαλημ, Γαβααθ, και Κιριαθ, πολεις δεκατεσσαρες, και αι κωμαι αυτων. Αυτη ειναι η κληρονομια των υιων Βενιαμιν κατα τας συγγενειας αυτων.

Chapter 19

1 Και εξηλθεν ο δευτερος κληρος εις τον Συμεων, εις την φυλην των υιων Συμεων κατα τας συγγενειας αυτων· και ητο η κληρονομια αυτων εντος της κληρονομιας των υιων Ιουδα. 2 Και ελαβον εις κληρονομιαν αυτων Βηρ-σαβεε, και Σαβεε, και Μωλαδα, 3 και Ασαρ-σουαλ, και Βαλα, και Ασεμ, 4 και Ελθωλαδ, και Βεθουλ, και Ορμα, 5 και Σικλαγ, και Βαιθ-μαρκαβωθ, και Ασαρ-σουσα, 6 και Βαιθ-λεβαωθ, και Σαρουεν, πολεις δεκατρεις, και τας κωμας αυτων. 7 Αειν, Ρεμμων, και Εθερ, και Ασαν, πολεις τεσσαρας, και τας κωμας αυτων· 8 και πασας τας κωμας τας περιξ των πολεων τουτων εως Βαλαθ-βηρ, ητις ειναι η Ραμαθ κατα μεσημβριαν. Αυτη ειναι κληρονομια της φυλης των υιων Συμεων κατα τας συγγενειας αυτων.

9 Εκ του μεριδιου των υιων Ιουδα εδοθη η κληρονομια των υιων Συμεων, διοτι το μεριδιον των υιων Ιουδα ητο παραπολυ μεγαλον δι’ αυτους· οθεν οι υιοι Συμεων ελαβον την κληρονομιαν αυτων εντος της κληρονομιας εκεινων.

10 Και εξηλθεν ο τριτος κληρος εις τους υιους Ζαβουλων κατα τας συγγενειας αυτων· και το οριον της κληρονομιας αυτων ητο εως Σαρειδ· 11 και ανεβαινε το οριον αυτων προς την θαλασσαν και την Μαραλα, και ηρχετο εις την Δαβασαιθ, και εφθανε προς τον χειμαρρον τον κατεναντι Ιοκνεαμ· 12 και εστρεφεν απο της Σαρειδ, κατα ανατολας ηλιου προς το οριον της Κισλωθ-θαβωρ, και εξηρχετο εις Αλβρα, και ανεβαινεν εις Ιαφια· 13 και εκειθεν εξετεινετο προς ανατολας εις Γιθθα-εφερ, εις Ιττα-κασιν, και εξηρχετο εις Ρεμμων-μεθωαρ προς Νεα· 14 και περιηρχετο το οριον κατα το βορειον εις Ανναθων, και ετελειονεν εις την κοιλαδα Ιεφθαηλ. 15 και περιελαμβανε την Κατταθ, και Νααλαλ, και Σιμβρων, και Ιδαλα, και Βηθλεεμ· πολεις δωδεκα, και τας κωμας αυτων.
Αυτή είναι η κληρονομία των υιών Ζαβουλών κατά τις συγγενείς αυτών, οι πόλεις αυτές και οι κωμοί αυτοί.

Και ητο το οριόν των υιών Ζαβουλών κατά τας συγγενείας αυτών, οι πόλεις αυτές και οι κωμοί αυτοί.

Και ητο το οριόν των υιών Ισσαχαρ κατά τας συγγενείας αυτών, και οι πόλεις αυτές και οι κωμοί αυτοί.

Και ητο το οριόν των υιών Ασηρ κατά τας συγγενείας αυτών, και οι πόλεις αυτές και οι κωμοί αυτοί.

Και ητο το οριόν των υιών Νεφθαλί κατά τας συγγενείας αυτών, και οι πόλεις αυτές και οι κωμοί αυτοί.

Και ητο το οριόν των υιών Δαν κατά τας συγγενείας αυτών, και οι πόλεις αυτές και οι κωμοί αυτοί.
πατριων των φυλων των υιων Ισραηλ διεμοιρασαν δια κληρων εν Σηλω, ενωπιον του Κυριου παρα την θυραν της σκηνης του μαρτυριου. Και ετελειωσαν τον διαμερισμον της γης.

Chapter 20

1 Και ελαλησε Κυριος προς τον Ιησουν λεγων, 2 Ειπε προς τους υιους Ισραηλ λεγων, Διορισατε εις εαυτους τας πολεις της καταφυγης, περι των οποιων ειπα προς εσας δια του Μωυσεως: 3 δια να φευγη εκει ο φονευς, οστις φονευση ανθρωπον ακουσιως εξ αγνοιας, και αυται θελουσιν εισθαι εις εαυτους δια καταφυγιον απο του εκδικητου του αιματος. 4 Και οταν ο φευγων εις μιαν εκ των πολεων τουτων σταθη εις την εισοδον της πυλης της πολεως, και λαληση την υποθεσιν αυτου εις επηκοον των πρεσβυτερων της πολεως εκεινης, ουτοι θελουσι δεχθη αυτον εις την πολιν προς εαυτους και δωσει τοπον εις αυτον, και θελει κατοικει μετ' αυτων. 5 Και εισι εκατον των αιματος καταδιωξη αυτον, δεν θελουσι παραδωσει τον φονεα εις τας χειρας αυτου· διοτι εξ αγνοιας επαταξε τον πλησιον αυτου και δεν εμισει αυτον προτερον. 6 Και θελει κατοικει εν εκεινη τη πολει, εωσου παρασταθη ενωπιον της συναγωγης εις κρισιν, εωσου παρασταθη ενωπιον της συναγωγης, ουτω εκ των ημεραις εκειναις· τοτε ο φονευς θελει επιστρεψει και υπαγει εις την πολιν αυτου και εις την οικιαν αυτου, εις την πολιν αυτου, εις την οικιαν αυτου, εις τη Χεβρων, εν τη ορεινη του Ιουδα.

Chapter 21

1 Και προσηλθον οι αρχηγοι των πατριων των Λευιτων προς Ελεαζαρ τον ιερεα και προς Ιησουν τον υιον του Ναυη και προς τους αρχηγους των πατριων των φυλων των υιων Ισραηλ, 2 και ειπον προς αυτους εν Σηλω εν τη γη Χανααν λεγοντες, Ο Κυριος προσεταξε δια του Μωυσεως να δοθωσιν εις ημας πολεις να κατοικωμεν, και τα περιχωρα αυτων δια τα κτηνη ημων. 3 Και εδωκαν οι υιοι Ισραηλ εις τους Λευιτας εκ της κληρονομιας αυτων, κατα τον λογον του Κυριου, τας πολεις ταυτας και τα περιχωρα αυτων. 4 Εισι κατατρεις πολεις εκ της συγγενειας της φυλης Κααθιτων· και οι υιοι Ααρων του ιερεως, οι εκ των Λευιτων, ελαβον δια κληρον εκ της φυλης Εφραιμ, και εκ της φυλης Δαν, και εκ του ημισεως της φυλης Εφραιμ, και εκ της φυλης Δαν, και εκ του ημισεως της φυλης Δαν.
Μανασση, δεκα πολεις. 6Και οι υιοι Γηρσων ελαβον δια κληρου εκ των συγγενειων της φυλης Ισσαχαρ και εκ της φυλης Ασηρ και εκ της φυλης Νεφθαλι και εκ του ημισεως της φυλης Μανασση εν Βασαν, δεκατρεις πολεις. 7Οι υιοι Μεραρι κατα τας συγγενειας αυτων ελαβον δια κληρου εκ των συγγενειων της φυλης Ισσαχαρ και εκ της φυλης Ασηρ και εκ του ημισεως της φυλης Μανασση εν Βασαν, δεκατρεις πολεις. 8Και εδωκαν οι υιοι Ισραηλ δια κληρου εις τους Λευιτας τας πολεις ταυτας και τα περιχωρα αυτων, καθως ο Κυριος προσεταξε δια του Μωυσεως. 9Και εδωκαν εις τους υιους Ιουδα και εκ της φυλης των υιων Συμεων τας πολεις ταυτας, αιτινες αναφερονται ενταυθα κατ' ονομα· 10και ελαβον αυτας οι υιοι του Ααρων, οι εκ των συγγενειων των Κααθιτων, οι εκ των υιων του Λευι· διοτι τουτων ητο ο πρωτος κληρος. 11Και εδωκαν εις αυτους την πολιν του Αρβα πατρος του Ανακ, ητις ειναι η Χεβρων, εν τη ορεινη του Ιουδα, και τα περιχωρα αυτης κυκλω. 12Τους δε αγρους της πολεως και τας κωμας αυτης εδωκαν εις Χαλεβ τον υιον του Ιεφοννη, εις ιδιοκτησια αυτου. 13Και εδωκαν εις τους υιους Ααρων του ιερεως την πολιν του καταφυγιου δια τον φονεα, την Χεβρων και τα περιχωρα αυτης, και την Λιβνα και τα περιχωρα αυτης, και την Ιαθειρ και τα περιχωρα αυτης, και την Εσθεμωα και τα περιχωρα αυτης, και την Ωλων και τα περιχωρα αυτης, και την Δεβειρ και τα περιχωρα αυτης, και την Αειν και τα περιχωρα αυτης, και την Ιουτα και τα περιχωρα αυτης, την Βαιθ-σεμες και τα περιχωρα αυτης· πολεις εννεα εκ των δυο τουτων φυλων· 14και εκ της φυλης Βενιαμιν, την Γαβαων και τα περιχωρα αυτης, την Γαβαα και τα περιχωρα αυτης, την Αναθωθ και τα περιχωρα αυτης, και την Αλμων και τα περιχωρα αυτης· πολεις τεσσαρας. 15Πασαι αι πολεις των υιων του Ααρων των ιερεων, πολεις δεκατρεις και τα περιχωρα αυτων. 16Και αι συγγενειαι των υιων του Κααθ των Λευιτων, των επιλοιπων εκ των υιων Κααθ, ελαβον τας πολεις του κληρου αυτων εκ της φυλης του Εφραιμ. 17Και εδωκαν εις αυτους την πολιν του καταφυγιου δια τον φονεα, την Συχεμ και τα περιχωρα αυτης εν τω ορει Εφραιμ, και την Γεζερ και τα περιχωρα αυτης, και την Κιβσαειμ και τα περιχωρα αυτης, και την Βαιθ-ωρων και τα περιχωρα αυτης· πολεις τεσσαρας· 18και εκ του ημισεως της φυλης Δαν, την Ελθεκω και τα περιχωρα αυτης, την Γιββεθων και τα περιχωρα αυτης, την Αιαλων και τα περιχωρα αυτης, την Γαθ-ριμμων και τα περιχωρα αυτης· πολεις τεσσαρας· 19και εκ της φυλης Βενιαμιν, την Γαθ-ριμμων και τα περιχωρα αυτης, και την Θααναχ και τα περιχωρα αυτης, και την Αβδων και τα περιχωρα αυτης, την Χελκαθ και τα περιχωρα αυτης, και την Δεβειρ και τα περιχωρα αυτης, και την Λιβνα και τα περιχωρα αυτης, και την Ιαθειρ και τα περιχωρα αυτης, και την Εσθεμωα και τα περιχωρα αυτης, και την Κεδες εν τη Γαλιλαια και τα περιχωρα αυτης, και την Αμμωθ-δωρ και τα περιχωρα αυτης, και την Καρθαν και τα περιχωρα αυτης· πολεις τρεις. 20Πασαι αι πολεις των Γηρσωνιτων, κατα τας συγγενειας αυτων, ησαν πολεις δεκατρεις και τα περιχωρα αυτων.
δε τας συγγενειας των υιων Μεραρι, των επιλοιπων εκ των Λευιτων, εδωκαν εκ της φυλης Ζαβουλων, την Ιοκνεαμ και τα περιχωρα αυτης, την Καρθα και τα περιχωρα αυτης, την Διμνα και τα περιχωρα αυτης, την Νααλωλ και τα περιχωρα αυτης· 35και εκ της φυλης Ρουβην εδωκαν την Βοσορ και τα περιχωρα αυτης, και την Ιααζα και τα περιχωρα αυτης, 36και εκ της φυλης Ζαβουλων, την Ιοκνεαμ και τα περιχωρα αυτης, την Διμνα και τα περιχωρα αυτης, την Νααλωλ και τα περιχωρα αυτης· 37πολεις τεσσαρας· και εκ της φυλης Γαδ εδωκαν την πολιν του καταφυγιου δια τον φονεα, την Ραμωθ εν Γαλααδ και τα περιχωρα αυτης, την Εσεβων και τα περιχωρα αυτης, την Ιαζηρ και τα περιχωρα αυτης· 39πολεις τεσσαρες.

Πασαι αι πολεις αι δοθεισαι δια κληρων εις τους υιους Μεραρι, κατα τας συγγενειας αυτων, τους υπολοιπους εκ των συγγενειων των Λευιτων, ησαν πολεις δωδεκα. 41Πασαι αι πολεις των Λευιτων, αι μεταξυ της ιδιοκτησιας των υιων Ισραηλ, ησαν τεσσαρακοντα οκτω πολεις και τα περιχωρα αυτων.

Και εδωκεν ο Κυριος εις τον Ισραηλ πασαν την γην, την οποιαν ωμοσε να δωση προς τους πατερας αυτων· και εκυριευσαν αυτην και κατωκησαν εν αυτη. 44Και εδωκεν ο Κυριος εις αυτους αναπαυσιν πανταχοθεν, κατα παντα οσα ωμοσε προς τους πατερας αυτων· και ουδεις εκ παντων των εχθρων αυτων ηδυνηθη να σταθη κατα προσωπον αυτων· παντας τους εχθρους αυτων παρεδωκεν ο Κυριος εις την χειρα αυτων.

Δεν διεπεσεν ουδε εις εκ παντων των αγαθων λογω, τους οποιους ο Κυριος ελαλησε προς τον οικον Ισραηλ· παντες εξετελεσθησαν.

Chapter 22

1Τοτε συνεκαλεσεν ο Ιησους τους Ρουβηνιτας και τους Γαδιτας και το ημισυ της φυλης του Μανασση, και ειπε προς αυτους, Σεις εφυλαξατε παντα οσα προσεταξεν εις εσας Μωυσης ο δουλος του Κυριου, και υπηκουσατε εις την φωνην μου κατα παντα οσα εγω προσεταξα εις εσας· δεν εγκατελιπετε τους αδελφους σας εις τας πολλας ταυτας ημερας εως της σημερον, αλλ' εφυλαξατε εντελως την εντολην Κυριου του Θεου σας· και τωρα Κυριος ο Θεος σας εδωκεν αναπαυσιν εις τους αδελφους σας, καθως υπεσχεθη προς αυτους· τωρα λοιπον επιστρεψατε και υπαγετε εις τας κατοικιας σας, εις την γην της ιδιοκτησιας σας, την οποιαν Μωυσης ο δουλος του Κυριου εδωκεν εις εσας εις το περαν του Ιορδανου· προσεχετε ομως σφοδρα να εκτελητε τας εντολας και τον νομον, τον οποιον Μωυσης ο δουλος του Κυριου προσεταξεν εις εσας, να αγαπατε Κυριον τον Θεον σας, και να περιπατητε εις πασας τας οδους αυτου, και να φυλαττητε τας εντολας αυτου, και να ησθε προσηλωμενοι εις αυτον, και να λατρευητε αυτον εξ ολης της καρδιας σας και εξ ολης της ψυχης σας. 

και ευλογησεν αυτους ο Ιησους και απελυσεν αυτους· και απηλθον εις τας κατοικιας αυτων.

7Και εις μεν το ημισυ της φυλης του Μανασση εδωκεν ο Μωυσης κληρονομιαν εν Βασαν· εις δε το αλλο ημισυ αυτης εδωκεν ο Ιησους κληρονομιαν μεταξυ των αδελφων αυτων εντευθεν του Ιορδανου προς δυσμας. Και οτε ο Ιησους απεστειλεν αυτους εις τας κατοικιας αυτων, ευλογησεν αυτους· και ελαλησε προς αυτους, λεγων, Επιστρεψατε με πολλα πλουτη εις τας
κατοίκιάς σας, καὶ μὲ κτήνη πολλὰ σφόδρα, μὲ αργυρὸν καὶ μὲ χρυσὸν καὶ μὲ χαλκὸν καὶ μὲ σίδηρον καὶ μὲ ιματια πολλὰ σφόδρα, μοιρασθῆτε τὰ λαφυρὰ τῶν εχθρῶν σας μετὰ τῶν αδέλφων σας. 9Καὶ οἱ υἱοὶ Ρουβῆν καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ καὶ τὸ ημίσιο τῆς φυλῆς Μανασσῆς εστρέψαν καὶ ανεχώρησαν ἀπὸ τῶν υἰῶν Ἰσραήλ εἰς τὴν Σῆλῳ, τῆς εἰς τὴ γῆ Χαναάν, διὰ νὰ υπαγωσίν εἰς τὴν γην Γαλαάδ, εἰς τὴν γην τῆς ἰδιοκτησίας αὐτῶν, τὴν ὅπου οἰκοδομήσαν κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ Μωυσέως. 10Καὶ εἴδοντες εἰς τὰ περὶ τοῦ Ἰορδάνου, τα ἐντὸς τῆς γῆς Χαναάν, οἱ υἱοὶ Ρουβῆν καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ καὶ τὸ ἡμίσιο τῆς φυλῆς Μανασσῆς ὐκοδόμησαν εἰς θυσιαστήριον εἰς τὴν φημήν τοῦ Κυρίου τῆς φυλῆς Μανασσῆς ὑποκλίνοντο παρὰ τὸν Ἰορδάνην, θυσιαστήριον μεγάλον ἐν τῇ φημῇ. 11Καὶ ἠκούσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἵνα λέγηται, Ἰδὼ, οἱ υἱοὶ Ρουβῆν καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ καὶ τὸ ἡμίσιο τῆς φυλῆς Μανασσῆς ὑκόρισαν θυσιαστήριον κατεναντὶ τῆς γῆς Χαναάν, εἰς τὰ περὶ τοῦ Ἰορδάνου, κατὰ τὴν διαβολὴν τῶν Ἰσραήλ. 12Καὶ εἰλθοντες εἰς τὰ περὶ τοῦ Ἰορδάνου, τὰ ἐντὸς τῆς γῆς Χαναάν, οἱ υἱοὶ Ρουβῆν καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ καὶ τὸ ἡμίσιο τῆς φυλῆς Μανασσῆς ὑκόρισαν θυσιαστήριον ἐκεῖνον παρὰ τὸν Ἰορδάνην, ἐν τῇ φημῇ. 13Καὶ ηκούσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ρουβῆν καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς Γαδ καὶ πρὸς τὸ ἡμίσιο τῆς φυλῆς Μανασσῆς, κατα τὴν διαβολὴν τῶν Ἰσραήλ.
ημῶν να παύσωμεν από του να φοβώνται τον Κυρίον. 26 Δια τούτο ειπομεν, Ας επιχειρηθῶμεν να οικοδομήσουμεν εἰς εαυτοὺς τὸ θυσιαστήριον· οὐχὶ διὰ ολοκαυτωματα οὐδὲ διὰ θυσιαν, 27 ἀλλὰ διὰ να ηνία θυσιαστήριον αναμεσον ημῶν και υμῶν, και αναμεσον τῶν γενεῶν ημῶν μεθ᾽ ημας, στὶ ἡμεις κατηγοροῦμεν τὴν λατρείαν τοῦ Κυρίου ενώπιον αυτού με τὰ θυσιατωματα ημῶν και με τὰς θυσιαν ημῶν και με τὰς εἰρήνικας προσφορὰς ημῶν· διὰ μὴ ειπωσιν αὐρην τα τεκνικα μη, Σεις δεν εχετε μερος μετα του Κυριου. 28 Δια τούτο ειπομεν, Εαν τυχη να λαλησιν ουτω προς ημας η προς τας γενεας ημῶν αυρην, τοτε θελομεν αποκριθη, Ιδου, το ομοιωμα του θυσιαστηριου του Κυριου, το οποιον ωκοδομησαν οι πατερες ημων, ουχι δια ολοκαυτωμα ουδε δια θυσιαν, αλλα δια να ηναι μαρτυριον αναμεσον ημων και υμων, και αναμεσον των γενεων ημων μεθ' ημας, οτι ημεις καμνομεν την θυσιαν ενωπιον αυτου με τα ολοκαυτωματα ημων και με τας θυσιας ημων και με τας ειρηνικας προσφορας ημων· δια να μη ειπωσιν αυρην τα τεκνικα μη, Σεις δεν εχετε μερος μετα του Κυριου.

Chapter 23

1 Και μετα πολυν καιρον αφο ο Κυριος εδωκεν εις τον Ισραηλ αναπαυσιν απο παντων των εχθρων αυτου κυκλω, και ο Ιησους ητο γερων, προβεβηκως την ηλικιαν, 2 συνεκαλεσεν ο Ιησους παντα τον Ισραηλ, τους πρεσβυτερους αυτων και τους αρχηγους αυτων και τους κριτας αυτων, και τους αρχοντας αυτων και ειπε προς αυτους, Εγω εμοιρασα δια κληρου εις εσας τα εναπολειφθεντα εθνη, δια κληρονομιαν εις τας φυλας σας, μετα παντων των εθνων τα οποια εξωλοθρευσα, απο του Ιορδανου εως της θαλασσης της μεγαλης, προς δυσμας ηλιου. 3 Και ημων να πασωσιν απο του να φοβωνται τον Κυριον. 26 Δια τούτο ειπομεν, Ας επιχειρηθῶμεν να οικοδομήσουμεν εἰς εαυτοὺς τὸ θυσιαστήριον· οὐχὶ διὰ ολοκαυτωματα οὐδὲ διὰ θυσιαν, ἀλλὰ διὰ να ηνία θυσιαστήριον αναμεσον ημῶν και υμῶν, και αναμεσον τῶν γενεῶν ημῶν μεθ᾽ ημας, στὶ ἡμεις κατηγοροῦμεν τὴν λατρείαν τοῦ Κυρίου ενώπιον αυτού με τὰ θυσιατωματα ημῶν και με τὰς θυσιας ημῶν και με τὰς εἰρήνικας προσφοράς ημῶν· διὰ μὴ ειπωσιν αὐρην τα τεκνικα μη, Σεις δεν εχετε μερος μετα του Κυριου. 28 Δια τούτο ειπομεν, Εαν τυχη να λαλησιν ουτω προς ημας η προς τας γενεας ημῶν αυρην, τοτε θελομεν αποκριθη, Ιδου, το ομοιωμα του θυσιαστηριου του Κυριου, το οποιον ωκοδομησαν οι πατερες ημων, ουχι δια ολοκαυτωματα ουδε δια θυσιαν, αλλα δια να ηναι μαρτυριον αναμεσον ημων και υμων. 29 Μη γενοιτο να αποστατησωμεν απο του Κυριου και να αποχωρισθωμεν σημερον απο του Κυριου, οικοδομουντες θυσιαστηριον δια ολοκαυτωμα, δια προσφορας και δια θυσιαν, εκτος του θυσιαστηριου Κυριου του Θεου ημων, το οποιον ειναι εμπροσθεν της σκηνης αυτου. 30 Και ειπε Φινεες ο ιερευς και οι αρχοντες απο των υιων Ρουβην και απο των υιων Γαδ εκ της γης Γαλααδ εις την γην Χανααν και εφεραν αποκρισιν προς αυτους.

31 Και το πραγμα ηρεσεν εις τους υιους Ισραηλ· και ευλογησαν τον Θεον οι υιοι Ισραηλ, και δεν ειπαν πλεον να αναβωσιν εναντιον αυτων εις μαχην, δια να αφανισωσι την γην οπου κατωκουν οι υιοι Ρουβην και οι υιοι Γαδ.

32 Και οι υιοι Ρουβην και οι υιοι Γαδ το θυσιαστηριον Εδ· Διοτι, ειπαν, τουτο θελει εισθαι μαρτυριον αναμεσον ημων, οτι ο Κυριος ειναι ο Θεος.
6Ανδριζεσθε λοιπον αφοδρα εις το να φυλαττητε και να εκτελητε παντα τα γεγραμμενα εν τω βιβλιω του νομου του Μωυσεως, δια να μη εκκλινητε απ' αυτου δεξια η αριστερα· 7δια να μη αναμιχθητε μετα των εθνων τουτων, των εναπολειφθεντων μεταξυ σας, μηδε να μνημονευτε τα ονοματα των θεων αυτων, μηδε να ομοσητε, μηδε να λατρευσητε αυτους, μηδε να προσκυνησητε αυτους· 8αλλ' εις Κυριον τον Θεον σας να ησθε προσκεκολλημενοι, καθως εκαμετε εως της ημερας ταυτης. 9Διοτι ο Κυριος εξεδιωξεν απ' εμπροσθεν σας εθνη μεγαλα και δυνατα· και ουδεις ηδυνηθη εως της σημερον να σταθη εμπροσθεν σας· 10εις απο σας θελει διωξει χιλιους· διοτι Κυριος ο Θεος σας, αυτος ειναι ο πολεμησας υπερ υμων, καθως υπεσχεθη προς εσας. 11Προσεχετε λοιπον αφοδρα εις εαυτους, να αγαπατε Κυριον τον Θεον σας.

Chapter 24

1Και συνηθροισεν ο Ιησους πασας τας φυλας του Ισραηλ εν Συχεμ, και συνεκαλεσε τους πρεσβυτερους του Ισραηλ και τους αρχηγους αυτων και τους κριτας αυτων και τους αρχοντας αυτων· και παρεσταθησαν ενωπιον του Θεου. 2Και ειπεν ο Ιησους προς παντα τον λαον, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· περαν του ποταμου κατωκησαν απ' αρχης οι πατερες σας, Θαρρα ο πατηρ του Αβρααμ και ο πατηρ του Ναχωρ, και ελατρευσαν αλλους θεους. 3Και εις τον Αβρααμ εδωκα τον Ιακωβ και τον Ησαυ· και εδωκα εις τον Ησαυ τον ορος Σηειρ, δια να κληρονομηση αυτο· ο δε Ιακωβ και οι υιοι αυτου κατεβησαν εις την Αιγυπτον. 4Και εις τον Ιακωβ εδωκα τον Ιακωβ και τον Ησαυ και εδωκα εις τον Ιακωβ ανατολη της γης, και επληθυνα το σπερμα αυτου, και εδωκα εις τον Ησαυ την γη της Αιγυπτου, και τον Περσηφονησεν ανδρας εκ των υπολοιπου των θεων αυτων. 5και επηρεασεν αυτους και υπαγητε και λατρευσητε αλλους θεους και προσκυνησητε αυτους, τοτε η οργη του Κυριου θελει εξαφη εναντιον σας, και θελετε αφανισθη ταχεως απο της γης της αγαθης, την οποιαν εδωκαν εις εσας.
υμας. 6Και αφου εξήγαγον τους πατερας υμων εξ Αιγυπτου, ηλθετε εις την θαλασσαν· και
cατεδιωξαν οι Αιγυπτιοι οπισω των πατερων υμων με αμαξας και ιππους εις την θαλασσαν την
Ερυθραν· 7και εβοησαν προς Κυριον και αυτος εθεσε σκοτος αναμεσον υμων και των Αιγυπτιων,
cαι επηγαγεν επι αυτους την θαλασσαν και εκαλυψεν αυτους εις την Αιγυπτων και κατεκληρονο-
μησατε την γην αυτων, και εξωλοθρευσαν αυτους απ’ εμπροσθεν. 8Και σας εφερα εις την γην
tων Αμορραιων, των κατοικουντων περαν του Ιορδανου, και σας επολεμησαν και παρεδωκα
αυτους εις τας χειρας σας, και κατωκησατε εν τη ερημω ημερας πολλας. 9Και σας εφερα εις την
gην των Αμορραιων, των κατοικουντων περαν του Ιορδανου, και σας επολεμησαν και παρεδωκα
αυτους εις τας χειρας σας, και κατεκληρονομησατε την γην αυτων, και εξωλοθρευσα αυτους απ’
εμπροσθεν. 10Και αποστειλας προσεκαλεσε τον Βαλααμ υιον του Βεωρ δια να σας καταρασθη·
αλλ’ εγω δεν ηθελησα να ακουσω τον Βαλααμ· μαλιστα δε και σας ευλογησε, και σας ηλευθερωσα εκ
των χειρων αυτου. 11Και διεβητε τον Ιορδανην και ηλθετε εις Ιεριχω· και σας επολεμησαν οι
ανδρες της Ιεριχω, οι Αμορραιοι και οι Φερεζαιοι και οι Χαναναιοι και οι Χετταιοι και οι Γεργεσαιοι,
oc ιδια της μαχαιρας σου ουδε δια του τοξου σου. 12Και εδωκα εις εσας γην, εις την οποιαν δεν
εκοπιασατε, και πολεις τας οποιας δεν εκτισατε, και κατωκησατε εν αυταις· και τρωγετε αμπελωνας
eλαιωνας, τους οποιους δεν εφυτευσατε. 13Τωρα λοιπον φοβηθητε τον Κυριον και λατρευσατε
αυτον εν ακεραιοτητι και αληθεια· και αποβαλετε τους θεους, τους οποιους ελατρευσαν οι πατερες
σας περαν του ποταμου και εν τη Αιγυπτω, και λατρευσατε τον Κυριον. 14Αλλ’ εαν δεν αρεσκη
eις εσας να λατρευητε τον Κυριον, εκλεξατε σημερον ποιον θελετε να λατρευητε· η τους θεους,
tους οποιους ελατρευσαν οι πατερες σας περαν του ποταμου, η τους θεους των Αμορραιων, εις
tων οποιους την γην κατοικειτε· εγω ομως και ο οικος μου θελομεν λατρευει τον Κυριον. 15Και
απεκριθη ο λαος λεγων, Μη γενοιτο να αφησωμεν τον Κυριον, δια να λατρευσωμεν αλλους θεους·
dιοτι Κυριος ο Θεος ημων, αυτος ανεβιβασεν ημας και τους πατερας ημων εκ γης Αιγυπτου, εξ
οικου δουλειας, και αυτος εκαμεν ενωπιον ημων εκεινα τα σημεια τα μεγαλα, και διεφυλαξεν
ημας καθ’ ολην την οδον την οποιαν διωδευσαμεν, και μεταξυ παντων των εθνων δια των οποιων
dιεβημεν· 16και εξεδιωξεν ο Κυριος απ’ εμπροσθεν ημων παντας τους λαους και τους Αμορραιους
tους κατοικουντας εν τη γη· και ημεις θελομεν λατρευει τον Κυριον· διοτι αυτος ειναι Θεος ημων. 17
Και ειπεν ο Ιησους προς τον λαον, Δεν θελετε δυνηθη να λατρευητε τον Κυριον· διοτι αυτος
ειναι Θεος αγιος· ειναι Θεος ζηλωτης· δεν θελει συγχωρησει τας ανομιας σας και τας αμαρτιας
σας· διοτι θελετε εγκαταλειψει τον Κυριον και λατρευσει ξενους Θεους· τοτε στραφεις θελει
σας κακωσει και θελει σας εξολοθρευσει, αφου σας αγαθοποιησε. 19Και ειπον ο λαος εις τον Ιησουν,
Ουχι· αλλα τον Κυριον θελομεν λατρευει. 20Και ειπεν ο Ιησους προς τον λαον, Σεις εισθε μαρτυρες
eις εαυτους οτι σεις εξελεξατε εις εαυτους τον Κυριον, δια να λατρευετε αυτον. Και εκεινοι ειπον,
Μαρτυρες.
Και εγραψεν ο Ιησοὺς τοὺς λόγους τούτους εν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ· καὶ λαβὼν λίθον μεγαν, εστησεν αυτὸν εκεῖ ὑπὸ τὴν δρυν, τὴν πλησίον τοῦ αγιαστηρίου τοῦ Κυρίου. 27 Καὶ εἶπεν ο Ιησοὺς πρὸς πάντα τὸν λαὸν, Ἰδοὺ, ὁ λίθος οὗτος θέλει εἰσθαι εἰς ὑμᾶς εἰς μαρτυρίον· διὸτι αὐτὸς ηκούσε πάντας τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου τοὺς ὁποίους ἐλαλήσε πρὸς ἡμᾶς· θέλει εἰσθαι λοιπὸν εἰς μαρτυρίον εἰς εσάς, διὰ να μὴ αρνηθῆτε τὸν Θεον σας. 28 Καὶ απεστείλεν ο Ιησοὺς τὸν λαὸν, εκαστὸν εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 29 Καὶ μετὰ τὰ πραγμάτα ταῦτα, ἔτελευτασεν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ Ναυή, ὁ δούλος τοῦ Κυρίου, ἡλικίας εἴκατε ετῶν. 30 Καὶ ἔθαψαν αὐτὸν εἰς την κληρονομίαν αὐτοῦ, ἐν Φαμναθ-σαραχ, ἡτὶς ἐν τῷ ὀρεὶ Εφραιμ, πρὸς βορράν τοῦ ὀροῦ Γαας. 31 Καὶ ἐλατρεύσεν ὁ Ἰσραήλ τὸν Κυρίον πᾶσας τὰς ἡμέρας τοῦ Ἰησοῦ καὶ πᾶσας τὰς ἡμέρας τῶν πρεσβυτέρων, οἵτινες ἐπεζήσαν μετά τοῦ Ἰησοῦν καὶ οἵτινες εγνώρισαν πᾶν τὰ εργα τοῦ Κυρίου, ὡσα εκαμεν υπὲρ τοῦ Ἰσραήλ. 32 Τὰ δὲ οστὰ τοῦ Ἰωσῆφ, τὰ ὁποία ἀνεβιβάσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἐξ Ἀιγυπτοῦ, ἔθαψαν εἰς Συχεμ, εἰς τὴν μεριδί τοῦ ἄγρου τὴν ὃν ἠγορασεν ο Ιακώβ παρὰ τῶν ὑιών τοῦ Εμμωρ, πατρὸς τοῦ Συχεμ, διὰ εἴκατε αργυρίας, καὶ ἔγεινε κληρονομία τῶν ὑιῶν Ἰωσῆφ. 33 Καὶ ἔτελευτασεν Ἐλεαζαρ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀαρων, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν εἰς τῷ λόφῳ τοῦ Φινεές τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡστὶς ἐκκοθῆνε εἰς αὐτὸν εκ τῶν ὁρει Ἐφραιμ.

Judges

Chapter 1

1 Καὶ μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Ἰησοῦ, ἤρωτησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ τὸν Κυρίον, λέγοντες· Ἡ τις θέλει ἀναβή υπερ ὑμῶν πρωτος κατὰ τῶν Χαναναίων, διά να πολεμήσωμεν αὐτοὺς; 2 Καὶ εἶπεν ο Κυρίος, ὁ Ιουδας θέλει ἀναβῆ· ἱδοὺ, παρέδωκα τὸν τόπον εἰς τὴν χειρα αὐτοῦ. 3 Καὶ εἶπεν ὁ Ιουδας πρὸς Συμεων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ· ἀναφέρετε μετ' εὐπορίας εἰς τὴν χειρα αὐτοῦ. 4 Καὶ εἶπεν ο Ιουδας πρὸς Συμεων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀναφέρετε μετ' εὐπορίας εἰς τὴν χειρα αὐτοῦ. 5 Καὶ εὐρίζοντας τοὺς Χαναναίους καὶ τοὺς Φερεζαίους εἰς τὴν χειρα αὐτων· Εβδομηκοντα βασιλεις, ἀποφράξαν τὰς χεῖρας αὐτῶν εἰς τὴν πόλιν αὐτῶν εἰς τὴν χειρα αὐτων· καὶ επαταξαν εἰς την πόλιν αὐτῶν. 6 Καὶ εὐρίζοντας τοὺς Χαναναίους καὶ τοὺς Φερεζαίους εἰς τὴν χειρα αὐτων· Εβδομηκοντα βασιλεις, ἀποφράξαν τὰς χεῖρας αὐτῶν εἰς τὴν πόλιν αὐτῶν. 7 Καὶ εὐρίζοντας τοὺς Χαναναίους καὶ τοὺς Φερεζαίους εἰς τὴν χειρα αὐτων· καὶ επαταξαν εἰς την πόλιν αὐτῶν.
ο Ιουδας εναντιον των Χαναναιων των κατοικουντων εν Χεβρων· το δε ονομα της Χεβρων ητο προτερον Κιριαθ-αρβα' και εθανατωσαν τον Σεσαι, και τον Αχιμαν και τον Θαλμαι. 11Και εκειθεν υπηγον εναντιον των κατοικων της Δεβειρ· το δε ονομα της Δεβειρ ητο προτερον Κιριαθ-σεφερ.
12Και ειπεν ο Χαλεβ, Οστις παταξη την Κιριαθ-σεφερ και κυριευση αυτην, εις τουτον θελω δωσει Αχσαν την θυγατερα μου εις γυναικα. 13Και εκυριευσεν αυτην Γοθονιηλ ο υιος του Κενεζ, ο νεωτερος αδελφος του Χαλεβ· και εδωκεν εις αυτον Αχσαν την θυγατερα αυτου εις γυναικα.
14Και αυτη, οτε απηρχετο, παρεκινησεν αυτον να ζητηση παρα του πατρος αυτης τον αγρον· και κατεβη απο του ονου· και ειπε προς αυτην ο Χαλεβ, τι θελεις; 15Η δε ειπε προς αυτον, Δος μοι ευλογιαν· επειδη εδωκας εις εμε γην μεσημβρινην, δος μοι και πηγας υδατων. Και εδωκεν εις αυτην ο Χαλεβ τας ανω πηγας και τας κατω πηγας.
16Και ανεβησαν οι υιοι του Κεναιου, πενθερου του Μωυσεως, εκ της πολεως των φοινικων μετα των υιων Ιουδα εις την ερημον του Ιουδα, την προς μεσημβριαν της Αραδ· και υπηγον και κατωκησαν μετα του λαου.
17Και ητο Κυριος μετα του Ιουδα· και εκυριευσε το ορος· αλλα δεν ηδυνηθη να εκδιωξη τους κατοικους της κοιλαδος, διοτι ειχον αμαξας σιδηρας. 20Και εδοθη η Χεβρων εις τον Χαλεβ, καθως ειπεν ο Μωυσης· και εξεδιωξεν εκειθεν τους τρεις υιους του Ανακ.
21Τον δε Ιεβουσαιον, τον κατοικουντα εν Ιερουσαλημ, δεν εξεδιωξαν οι υιοι Βενιαμιν· δια τουτο ο Ιεβουσαιος κατωκησε μετα των υιων Βενιαμιν εν Ιερουσαλημ εως της ημερας ταυτης.
22Και ο οικος Ιωσηφ ανεβησαν και αυτοι επι Βαιθηλ· και ο Κυριος ητο μετ' αυτων. 23Και απεστειλεν ο οικος Ιωσηφ να κατασκοπευσωσι την Βαιθηλ· το δε ονομα της πολεως ητο προτερον Λουζ. 24Και ειδον οι κατασκοποι ανθρωπον εξερχομενον εκ της πολεως, και ειπον προς αυτον, Δειξον εις ημας, παρακαλουμεν, την εισοδον της πολεως, και θελομεν καμει ελεος εις σε. 25Και εδειξεν εις αυτους την εισοδον της πολεως, και επαταξαν την πολιν εν στοματι μαχαιρας· τον δε ανθρωπον και πασαν την συγγενειαν αυτου απεπεμψαν.
26Και υπηγεν ο ανθρωπος εις την γην των Χετταιων και ωκοδομησε πολιν, και ωνομασεν αυτην Λουζ· τουτο ειναι το ονομα αυτης εως ημερας ταυτης. 27Ουδε ο Μανασσης εξεδιωξε τους κατοικους της Βαιθ-σαν και των κωμων αυτης, ουτε της Θααναχ και των κωμων αυτης, ουτε τους κατοικους της Δωρ και των κωμων αυτης, ουτε τους κατοικους της Μεγιδδω και των κωμων αυτης, ουτε τους κατοικους της Αφικ, ουτε της Ρεωβ· αλλ' ο Ασηρ κατωκει μεταξυ των Χαναναιων των κατοικων του τοπου· διοτι δεν εξεδιωξεν αυτους.
28Ουδε ο Νεφθαλι εξεδιωξε τους κατοικους της Βαιθ-σεμες, ουτε τους κατοικους της Ιβλεαμ και των κωμων αυτης, ουτε τους κατοικους της Μεγιδδω και των κωμων αυτης, ουτε τους κατοικους της Μεγιδδω και των κωμων αυτης, ουτε τους κατοικους της Αφικ, ουτε της Ρεωβ· αλλ' ο Ασηρ κατωκει μεταξυ των Χαναναιων των κατοικων του τοπου· διοτι δεν εξεδιωξεν αυτους.
τῆς Βαϊθ-αναθ, ἀλλὰ κατοικεῖ μεταξὺ τῶν Χαναναίων τῶν κατοίκων τοῦ τοποῦ· οἱ δὲ κατοίκοι τῆς Βαϊθ-σεμες καὶ τῆς Βαϊθ-αναθ εγείναι ὑποτελεῖς εἰς αὐτὸν. 34 Καὶ συνεκλείσαι οἱ Αμορραιοὶ τοὺς υἱοὺς Δαν διὰ τὸ ὄρος· διὸς δὲν αφίνεται εἰς τὴν κοιλάδα· 35 οἱ δὲ Αμορραιοὶ επεμενοῦσαν να κατοικῶσαν εἰς τῷ ὀρεί Ερες, εἰς Αἰαλων καὶ εἰς Σαλβίμ· ἡ χείρ ὁμοῖα τοῦ οἰκοῦ Ἰωσήφ υπερισχύεται, ὥστε εἰσέρχεται ὑποτελείς. 36 Τὸ δὲ οἴρον τῆς Αμορραίων ἦτο απὸ τῆς ἀναβάσεως τῆς Ακραβίμ, απὸ τῆς Ἀκραβίμ, ἀπὸ τῆς Ἐραμ.
περιεπάτησαν οι πατέρες αυτών υπακούοντες εις τις εντολάς του Κυρίου· δεν εκαμον ουτω· 18Και ὅτε ἀνεστήσαν ο Κύριος εἰς αὐτοὺς κρίτας, τοτε ο Κύριος ἦτο ἐκ τοῦ κρίτου καὶ εσώζεν αὐτοὺς ἐκ τῆς χειρὸς τῶν εχθρῶν αὐτῶν καθ’ ολὰς τὰς ἡμέρας τοῦ κρίτου· διότι εσπλαγχνισθῆ ο Κύριος εἰς τοὺς στεναγμοὺς αὐτῶν τούς εἰς αἰτίας τῶν καταθλιβοντων αὐτοὺς καὶ καταπιεζοντων αὐτοὺς. 19Ὅτε δὲ ἀπεθάνηκεν ο κρίτης, εἴπερέφη καὶ διεσώρυκτο χειροτέρα παρὰ τοὺς πατέρας αὐτῶν, υπαγόντες κατοπὶ αὐτῶν, ὑπαγόντες κατοπὶ αὐτῶν, δια να λατρεύωσιν αὐτούς· δεν επαύον απὸ τῶν πατέρων αὐτῶν ὑπὸ τῆς οδού αὐτῶν τῆς διεστραμμένης. 20Καὶ εξηφθῇ ο θυμὸς τοῦ Κυρίου κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ εἶπεν, Επειδή ο λαὸς οὗτος παρεβῆ τῇ διαθήκῃ μου, καὶ δεν υπῆκουσέν εἰς τὴν φωνήν μου· 21καὶ δεν θέλω εκδιώξει πλεον ἀπ' ἐμπρόσθεν αὐτῶν ὑπὸ τῶν εθνῶν, τὰ οποία αἀκέφαλον τοῦ Ἰησοῦς ὅτε ἐτελεύτησε, 22δια νὰ δοκιμάση τὸν Ἰσραήλ διὰ μέσου αὐτῶν, εὰν φυλάττωσιν τὴν οδὸν τοῦ Κυρίου, περιπατοῦντες ἐν αὐτῇ, καθὼς ἔφυλαξαν αὐτήν τους πατέρες αὐτῶν, η οὐχι. 23Καὶ αἴρευ Κυρίου τὰ ἐθνή ταυτα, χωρὶς νὰ εκδιώξῃ ταχεῖα αὐτά· οὐδὲ παρέδωκεν αὐτὰ εἰς τὴν χειρὰ τοῦ Ἰησοῦ.
ενωπιον του Κυριου. 13Και συνηθροισεν εις σεαυτον τους υιους Αμων και Αμαληκ, ο και υπηγε και επαταξε τον Ισραηλ και εκκεριευσαν την πολιν των φοινικων. 14Και εδουλευσαν οι υιοι Ισραηλ εις τον Εγλων βασιλεα του Μωαβ δεκαοκτω ετη. 15Και εβοησαν προς τον Κυριον οι υιοι Ισραηλ και ανεστησεν εις αυτους σωτηρα, τον Αωδ υιον του Γηρα, του Βενιαμιτου, ανδρα αριστεροχειρα. Και απεστειλαν οι υιοι Ισραηλ δια χειρος αυτου τον Ισραηλ και εκυριευσαν την πολιν των φοινικων.

16Και εδουλευσαν οι υιοι Ισραηλ εις τον Εγλων βασιλεα του Μωαβ δεκαοκτω ετη.

17Και εβοησαν προς τον Κυριον οι υιοι Ισραηλ· και ανεστησεν ο Κυριος εις αυτους σωτηρα, τον Αωδ υιον του Γηρα, του Βενιαμιτου, ανδρα αριστεροχειρα. Και απεστειλαν οι υιοι Ισραηλ δια χειρος αυτου δωρα προς τον Εγλων βασιλεα του Μωαβ.

18Και κατεσκευασεν εις εαυτον ο Αωδ μαχαιραν διστομον, μακραν μιαν πηχην· και περιεζωσθη αυτην υπο τον μανδυαν αυτου επι τον μηρον αυτου τον δεξιον.

19Και προσεφερε τα δωρα προς τον ο Εγλων βασιλεα του Μωαβ· ο δε Εγλων ητο ανθρωπος παχυς σφοδρα.

20Και αφου ετελειωσε προσφερων τα δωρα και απεπεμψε τους ανθρωπους τους βασταζοντας τα δωρα, τοτε ο αυτος υπεστρεψεν απο των γλυπτων των προς τα Γαλγαλα· και ειπε, Λογον κρυφον εχω προς σε, βασιλευ. Ο δε ειπε, Σιωπα. Και εξηλθον απ' αυτου παντες οι παρισταμενοι πλησιον αυτου.

21Και εισηλθε προς αυτον ο Αωδ· εκεινος δε εκαθητο εν τω υπερωω αυτου τω θερινω μονωτατος. Και ειπεν ο Αωδ, Εχω λογον παρα Θεου προς σε. Τοτε εσηκωθη απο του θρονου.

22Και απλωσας ο Αωδ την χειρα αυτου την αριστεραν, ελαβε την μαχαιραν απο του μηρου αυτου του δεξιου και ενεπηξεν αυτην εις την κοιλιαν αυτου,

23ωστε και η λαβη ετι εισηλθε κατοπιν του σιδηρου· και το παχος συνεκλεισεν επι τον σιδηρον, ωστε δεν ηδυνατο να συρη την μαχαιραν απο της κοιλιας αυτου· και εξηλθε κοπρος.

24Τοτε εξηλθεν ο Αωδ δια της στοας και εκλεισεν οπισω αυτου τας θυρας του υπερωου, και εκλειδωσε.

25Και αφου εκεινος εξηλθεν, ηλθον οι δουλοι του Εγλων· και οτε ειδον οτι, ιδου, αι θυραι του υπερωου ησαν κλειδωμεναι, ειπον, Βεβαιως τους ποδας αυτου σκεπαζει εν τω δωματιω τω θερινω.

26Και περιεμειναν εωςου εντραπησαν· και ιδου, δεν ηνοιγε τας θυρας του υπερωου· οθεν ελαβον το κλειδιον και ηνοιξαν· και ιδου, ο κυριος αυτων εκειτο κατα γης νεκρος.

27Ο δε Αωδ εξεφυγεν, εν οσω εκεινοι εβραδυνον· και επερασε τα γλυπτα και διεσωθη εις Σεειρωθα.

28Και οτε ηλθεν, εσαλπισε δια της σαλπιγγος εν τω ορει Εφραιμ, και κατεβησαν μετ' αυτου οι υιοι Ισραηλ απο του ορους και αυτος εμπροσθεν αυτων.

Chapter 4

1Και επραξαν οι υιοι Ισραηλ παλιν πονηρα ενωπιον του Κυριου, αφου ετελευτησεν ο Αωδ. 

2Και επωλησεν αυτους ο Κυριος εις την χειρα του Ιαβειν, βασιλεως Χανααν, οστις εβασιλευεν εν Ασωρ· και αρχηγος των στρατευματων αυτου ητο ο Σισαρα, οστις κατωκει εκ Αρωσεθ των εθνων.

303
3Καὶ εβοησαν πρὸς τὸν Κυρίον οἱ υἱοὶ Ισραήλ· διότι εἰχεν εννεακοσὶς αμάξας σίδηρας· καὶ αὐτὸς κατευθύνει σφόδρα τοὺς υἱοὺς Ισραήλ εἰκοσὶ ετή. 4Καὶ η Δεβορρά, γυνὴ προφητής, γυνὴ τοῦ Λαφίδωα, αὐτὴ εκρίνε τὸν Ισραήλ κατὰ τὸν καίρον εκείνον. 5Καὶ αὐτὴ κατωκεὶ υπὸ τοῦ φοινικά τῆς Δεβορρᾶς, μετὰ Ραμὰ καὶ Βαίθηλ, εἰς τῷ ὄρει Ἐφραίμ καὶ κατεμπύκτησε σφόδρα τοὺς υἱοὺς Ισραήλ εἰκοσὶ εἴη πεντηκοσίῳ. 6Καὶ εστειλε καὶ εκάλεσε τὸν Βαρακ τὸν υἱὸν τοῦ Αβίνεημ ἀπὸ Κεδές-νεφαλί, καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, Δεν προστάξει Κυρίος ο Θεὸς τοῦ Ισραήλ, λέγων, Υπάγε καὶ συναξον δυνάμειν εἰς τὸ οῖος Θαβώρ καὶ λαβῇ αὐτὸν εἰς τὸ στρατεύματά του, καὶ Θελῶ παραδώσει αὐτὸν εἰς τὴν χειρὰ σου. 7Καὶ εἶπε αὐτῷ ο Βαρακ, Εαν σὺ ελθῇς μετ' ἐμοῦ, Θελῶ υπάγει· αλλ' εαυτοῦ δεν ελθῇς μετ' ἐμοῦ, δεν θελῶ υπάγει. 8Η δὲ εἶπε, Θελῶ ελθεῖν εξαπαντοῦσα μετὰ σου· πλὴν δὲν θελεῖς λαβεῖν τιμὴν εἰς τὴν οδὸν εἰς τὴν οποίαν υπάγεις· διότι εἰς χειρὰ γυναικὸς θελεῖ πωλῆσει ὁ Κυρίος τὸν Σισάρα. Καὶ η Δεβορρά εσηκώθη καὶ υπῆγε μετὰ τοῦ Βαρακ εἰς Κεδές. 9Καὶ συνέκαλεν ο Βαρακ τὸν Ζαβούλων καὶ τὸν Νεφθαλί εἰς Κεδές, καὶ ανεβη μετὰ δεκαχιλιάδος ἀνδρῶν κατὰ ποδῶν του. 10Καὶ αὐτὴ κατηχεί τοὺς οἰκονόμους τοῦ ίσφαγα, καὶ αὐτοὶ εκινήσασιν κατὰ τὸ ὄρος Θαβώρ. 11Καὶ συνεκαλέσαν τὸν Σισάρα πασὰς τὰς αμαξὰς αὐτῶν, εννεακοσὶς αμαξὰς σιδηρὰς, καὶ παντᾶς τὸν λαὸν τοῦ μετὰ αὐτοῦ, ἀπὸ Ἁρωσέθ τῶν εθνῶν εἰς τὸν ποταμὸν Κισών. 12Καὶ εἶπεν η Δεβορρά πρὸς τὸν Βαρακ, Σήκωθητι· διότι αὐτὴ εἶναι ἡ ἡμέρα, καθ' ἡν ο Κυρίος παρεδώκε τὸν Σισάρα εἰς τὴν χειρὰ σου· δεν εξῆλθεν ο Κυρίος εμπρόσθεν σου. Καὶ κατεβη ο Βαρακ απὸ τὸ ὄρος Θαβώρ καὶ δεκαχιλιάδος ἀνδρῶν κατοπιν αὐτῶν. 13Καὶ ο Βαρακ καταδιώχει τὸν Σισάρα· η δὲ Ιαήλ εξῆλθε εἰς συνάντησιν αὐτοῦ καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν, Εισελθε, κυρίε μου, εισελθε πρὸς εμείς· μη φοβου. Καὶ οτὲ εισῆλθε πρὸς αὐτὴν εἰς τὴν σκηνήν, εσκεπάσαν αὐτὸν με κάλυμμα. 14Καὶ εἶπεν η Δεβορρά πρὸς τὸν Βαρακ, Σηκωθήτι· διότι αὐτὴ εἶναι η ἡμέρα, καθ’ ἡν ο Κυρίος παρεδώκε τὸν Σισάρα εἰς τὴν χειρὰ σου· δεν εξῆλθεν ο Κυρίος εμπρόσθεν σου. Καὶ κατεβη ο Βαρακ απὸ τὸ ὄρος Θαβώρ καὶ δεκαχιλιάδος ἀνδρῶν κατοπιν αὐτῶν. Καὶ ο Βαρακ καταδιώχει τὸν Σισάρα· η δὲ Ιαήλ εξῆλθε εἰς συνάντησιν αὐτοῦ καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν, Εισελθε, κυρίε μου, εισελθε πρὸς εμείς· μη φοβου. Καὶ οτὲ εισῆλθε πρὸς αὐτὴν εἰς τὴν σκηνήν, εσκεπάσαν αὐτὸν με κάλυμμα.
τον μηνιγγα αυτου. 23Και εταπεινωσεν ο Θεος κατα την ημεραν εκεινην τον Ιαβειν βασιλεα Χανααν εμπροσθεν των υιων Ισραηλ. 24Και εκραταιουτο η χειρ των υιων Ισραηλ και κατισχυεν επι Ιαβειν βασιλεα Χανααν, εωςου εξωλοθρευσαν τον Ιαβειν βασιλεα Χανααν.

Chapter 5

1Και εψαλαν η Δεβορρα και ο Βαρακ ο υιος του Αβινεεμ εν τη ημερα εκεινη, λεγοντες,

2Επειδη προεπορευθησαν αρχηγοι εν τω Ισραηλ, Επειδη ο λαος προσεφερεν εαυτον εκουσιως, Ευλογειτε τον Κυριον. 3Ακουσατε, βασιλεις· δοτε ακροασιν, σατραπαι· εγω, εις τον Κυριον εγω θελω ψαλλει εις Κυριον τον Θεον του Ισραηλ. 4Εξελεξαν θεους νεους· τοτε πολεμος εν ταις πυλαις· εφανη αρα ασπις η λογχη μεταξυ τεσσαρακοντα χιλιαδων εν τω Ισραηλ;

5Η καρδια μου ειναι προς τους αρχηγους του Ισραηλ, οσοι μεταξυ του λαου προσεφεραν εαυτους εκουσιως. Ευλογειτε τον Κυριον.

6Υμνολογειτε· οι επιβαινοντες επι λευκων ονων, οι καθημενοι εις το κρινειν, και οι περιπατουντες εν ταις οδοις.

7Ελευθερωθεντες απο του κροτου των τοξοτων, εν τοις τοποις οπου αντλουσιν υδωρ, εκει θελουσι διηγεισθαι τας δικαιοσυνας του Κυριου, τας δικαιοσυνας των ηγεμονων αυτου μεταξυ του Ισραηλ. Κατεβη τοτε εις τας πυλας ο λαος του Κυριου.

8Τοτε κατεβη το εγκαταλελειμμενον του λαου εναντιον των ισχυρων· ο Κυριος κατεβη μετ' εμου εναντιον των δυνατων.

9Ο Γαλααδ ησυχαζε περαν του Ιορδανου· και ο Δαν δια τι εμενεν εις τα πλοια; ο Ασηρ εκαθητο εις τας παραλια, και ησυχαζεν εις τους λιμενας αυτου.

10Εκ του Εφραιμ οι κατοικουντες το ορος Αμαληκ κατεβησαν κατοπιν σου, Βενιαμιν, μεταξυ των λαων σου. Εκ του Μαχειρ κατεβησαν οι αρχηγοι, και εκ του Ζαβουλων οι κρατουντες ραβδον γραμματεως.

11Δια τι εκαθησας μεταξυ εις τας μανδρας, δια να ακουης τα βελασματα των ποιμνιων; εις τας διαιρεσεις του Ρουβην ηγερθησαν μεγαλαι συζητησεις καρδιας.

12Ο Ζαβουλων ειναι λαος προσφερων την ζωην αυτου εις θανατον, και ο Νεφθαλι, επι τα υψη της πεδιαδος.

13Ο Γαλααδ ησυχαζε περαν του Ιορδανου· και ο Δαν δια τι εμενεν εις τα πλοια; ο Ασηρ εκαθητο εις τας παραλια, και ησυχαζεν εις τους λιμενας αυτου. 14Ο Ζαβουλων ειναι λαος προσφερων την ζωην αυτου εις θανατον, και ο Νεφθαλι, επι τα υψη της πεδιαδος. 15Δια τι εκαθησας μεταξυ εις τας μανδρας, δια να ακουης τα βελασματα των ποιμνιων; εις τας διαιρεσεις του Ρουβην ηγερθησαν μεγαλαι συζητησεις καρδιας. 16Οι αρχοντες του Ισσαχαρ μετα της Δεβορρας, ο Ισσαχαρ προσετι και ο Βαρακ· κατοπιν τουτου εδραμον εις την κοιλαδα. Εις τας διαιρεσεις του Ρουβην ηγερθησαν μεγαλοι στοχασμοι καρδιας. 17Δια τι εκαθησας μεταξυ εις τας μανδρας, δια να ακουης τα βελασματα των ποιμνιων; εις τας διαιρεσεις του Ρουβην ηγερθησαν μεγαλαι συζητησεις καρδιας. 18Οι αρχοντες του Ισσαχαρ μετα της Δεβορρας, ο Ισσαχαρ προσετι και ο Βαρακ· κατοπιν τουτου εδραμον εις την κοιλαδα. Εις τας διαιρεσεις του Ρουβην ηγερθησαν μεγαλαι συζητησεις καρδιας.

19Τοτε κατεβη το εγκαταλελειμμενον του λαου εναντιον των ισχυρων· ο Κυριος κατεβη μετ' εμου εναντιον των δυνατων. 20Εκ του Εφραιμ οι κατοικουντες το Ορος Αμαληκ κατεβησαν κατοπιν σου, Βενιαμιν, μεταξυ των λαων σου. Εκ του Μαχειρ κατεβησαν οι αρχηγοι, και εκ του Ζαβουλων οι κρατουντες ραβδον γραμματεως. 21Και οι αρχοντες του Ισσαχαρ μετα της Δεβορρας, ο Ισσαχαρ προσετι και ο Βαρακ· κατοπιν τουτου εδραμον εις την κοιλαδα. Εις τας διαιρεσεις του Ρουβην ηγερθησαν μεγαλαι συζητησεις καρδιας.

22Τοτε κατετριβησαν οι ονυχες των ιππων απο του ορμητικου
δρομου, του ορμητικου δρομου των επ’ αυτους ισχυρων. 23 Καταρασθε την Μηρωζ, ειπεν ο αγγελος
tου Κυριου, καταρασθε τους κατοικους αυτης διοτι δεν ηλθον εις βοηθειαν του Κυριου,
eis βοηθειαν του Κυριου εναντιον των δυνατων. 24 Ευλογημενη ας ηναι υπερ τας γυναικας η Ιαηλ,
η γυνη του Εβερ του Κεναιου’ υπερ τας γυναικας ειν τας σκηνιας ευλογημενη ας ηναι. 25 Υδωρ
εξητησε, γαλα εδωκε· βουτυρον προσεφερεν εις μεγαλοπρεπη κρατηρα. 26 Ευλογημενη ας ηναι υπερ
τας γυναικας η Ιαηλ, η γυνη του Εβερ του Κεναιου· υπερ τας γυναικας ευλογημενη ας ηναι.

Chapter 6

1 Και επραξαν οι υιοι Ισραηλ πονηρα ενωπιον του Κυριου· και παρεδωκεν αυτους ο Κυριος εις
tην χειρα του Μαδιαμ επτα ετη.

2 Και κατισχυσεν χειρ του Μαδιαμ επι τον Ισραηλ· εξ αιτιας των
Μαδιανιτων εκαμον εις εαυτους οι υιοι Ισραηλ τας φωλεας εκεινας, τας επι των ορεων, και τα
σπηλαια και τα οχυρωματα.

3 Και οτε εσπερνεν ο Ισραηλ, ανεβαινον οι Μαδιανιται και οι
Αμαληκιται και οι κατοικοι της ανατολης και ηρχοντο εναντιον αυτων·

4 και στρατοπεδευοντες
εναντιον αυτων διεφθειρον τα γεννηματα της γης, εως της εισοδου Γαζης, και δεν αφινον
ζωοτροφιαν εις τον Ισραηλ, ουτε προβατον ουτε βουν ουτε ονον.

5 Διοτι ανεβαινον αυτοι και τα
ποιμνια αυτων και ηρχοντο μετα των σκηνων αυτων, πολυαριθμοι ως ακριδες· αναριθμητοι ησαν
και αυτοι και αι καμηλοι αυτων· και εισηρχοντο εις την γην δια να φθειρωσιν αυτην.

6 Και επτωχευσε σφοδρα ο Ισραηλ εξ αιτιας των Μαδιανιτων· δια τουτο οι υιοι Ισραηλ εβοησαν προς
τον Κυριον.

7 Και οτε εβοησαν προς τον Κυριον οι υιοι Ισραηλ δια τους Μαδιανιτας, 8 τοτε
απεστειλεν ο Κυριος ανδρα προφητην προς τους ιυοις Ισραηλ, και ειπε προς αυτους, Ουτω λεγεi
Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· Εγω ανεβησα υμας εξ Αιγυπτου και εξηγαγον υμας εξ οικου δουλειας,
και ελυτρωσα υμας εκ χειρος των Αιγυπτιων και εκ χειρος παντων των καταθλιβοντων υμας,
και εξειλωξα αυτους απ’ εμπροσθεν ημων και εδωκα εις εσας την γην αυτων· 10 και ειπα προς
εσας, Εγω ειμαι Κυριος ο Θεος σας· δεν θελετε σεβασθη τους θεους των Αμορραιων, εν τη γη των
οποιων κατοικητε· και δεν υπηκουσατε εις την φωνην μου. 11 Και ηλθεν αγγελος Κυριου και
εκαθισεν υπο την δρυν την εν Οφρα, την του Ιωας του Αβι-εζεριτου· και Εδεων ο υιος αυτου

306
εκοπανίζε σιτον εν τω ληνω, δια να κρυψη αυτον απο των Μαδιανιτων. 12 Και εφανη εις αυτον
αγγελος Κυριου και ειπε προς αυτον, Ο Κυριος μετα σου, δυνατε εν ισχυι. 13 Και ειπε προς αυτον
ο Γεδεων, Ω κυριε μου, αν ο Κυριος ηναι μεθ' ημων, δια τι λοιπον ευρηκαν ημας παντα ταυτα; και
που ειναι παντα τα θαυμασια αυτου, τα σοια διηγηθησαν εις ημας οι πατερες ημων, λεγοντες,
Δεν ανεβησεν ημας ο Κυριος εξ Αιγυπτου; αλλα τωρα εγκατελιπεν ημας και παρεδωκεν
ημας εις τας χειρας των Μαδιανιτων. 14 Και εμβλεψας προς αυτον ο Κυριος ειπεν, Υπαγε εν τη
dυναμει σου ταυτη, και θελεις σωσει τον Ισραηλ εκ της χειρος του Μαδιαμ· δεν σε απεστειλα εγω;
15 Ο δε ειπε προς αυτον, Ω κυριε μου, με τι θελω σωσει τον Ισραηλ; ιδου, η οικογενεια μου ειναι η
tapeinoterα metaξυ του Μανασση, και εγω ο μικροτερος εν τω οικω του πατρος μου.
16 Και ειπε εις αυτον ο Κυριος, Αλλ' ειπε μετα σου και θελεις παταξει τους Μαδιανιτας ως ανδρα
17 οντος εις τους οφθαλμους σου, δειξον μοι σημειον
οτι συ εισαι ο λαλων μετ' εμου.
18 Μη αναχωρησης εντευθεν, δεομαι, εωσου ελθω προς σε και
εκφερω την προσφοραν μου και θεσω ενωπιον σου. Ο δε ειπε, Θελω περιμεινει εωσου επιστρεψης.
19 Και εισηλθεν ο Γεδεων και ητοιμασεν εριφιον εξ αιγων και αζυμα ενος εφα αλευρου· το μεν
crεας εθεσεν εις κανιστρον, τον δε ζωμον εβαλεν εις χυτραν, και εφερεν εξω προς αυτον υπο την
dρυν και προσεφερε.
20 Και ειπε προς αυτον ο αγγελος του Θεου, Λαβε το κρεας και τα αζυμα και
θες επι ταυτην την πετραν, και τον ζωμον επιχεε. Και εκαμεν ουτω.
21 Και εξετεινεν ο αγγελος
tου Κυριου το ακρον της ραβδου, την οποιαν ειχεν εν τη χειρι αυτου, και ηγγισε το κρεας και τα
αζυμα· και ανεβη πυρ εκ της πετρας και κατεφαγε το κρεας και τα αζυμα. Τοτε απηλθεν ο αγγελος
του Κυριου απο των οφθαλμων αυτου.
22 Και ιδων ο Γεδεων οτι ητο αγγελος Κυριου, ειπεν ο
Γεδεων, Οιμοι, Κυριε Θεε· διοτι ειδον τον αγγελον του Κυριου προσωπον προς προσωπον.
23 Και ειπε προς αυτον ο Κυριος, Ειρηνη σοι· μη φοβου· δεν θελεις αποθανει.
24 Και ωκοδομησεν εκει ο
Γεδεων θυσιαστηριον εις τον Κυριον και ωνομασεν αυτο Ιεοβα-σαλωμ· εως της ημερας ταυτης
ειναι εν Οφρα των Αβι-εζεριτων.
25 Και την αυτην νυκτα ειπεν ο Κυριος προς αυτον, Λαβε τον
βουν του πατρος σου και τον δευτερον βουν τον επταετη, και κατεδαφισον τον βωμον του Βααλ,
tον οποιον εχει ο πατηρ σου, και το αλσος το πλησιον αυτου κατακοψον·
26 και οικοδομησον
θυσιαστηριον εις Κυριον τον Θεον σου επι της κορυφης της πετρας ταυτης, κατα το διατεταγμενον·
cαι λαβε τον δευτερον βουν και προσφερε ολοκαυτωμα με τα ξυλα του αλσου, το οποιον θελεις
catatokiso
κατακοψει. 27 Και ελαβεν ο Γεδεων δεκα ανδρας εκ των δουλων αυτου και εκαμε καθως ειπε προς
αυτον ο Κυριος· και επειδη εφοβηθη τον οικον του πατρος αυτου και τους ανθρωπους της πολεως,
να καμη τουτο την ημεραν, εκαμεν αυτο την νυκτα.
28 Και οτε οι ανθρωποι της πολεως εξηγερθησαν
tο πρωι, ιδου, ητο κρημνισμενος ο βωμος του Βααλ, και το αλσος το πλησιον αυτου κατακοψαν·
29 Και ειπον οι ανθρωποι εναντιον αυτου, Μηπως σεις θελετε διεκδικησει υπερ του Βααλ; η σεις θελετε σωσει αυτον; οστις
διεκδίκηση υπέρ αυτού θελεί θανατωθή εως πρωιας· εαν ουτος ηναι Θεος, ας διεκδικηση υπερ εαυτου, διοτι εκρημνισαν τον βωμον αυτου. 32 Δια τουτο ωνομασεν αυτον εν τη ημερα εκεινη Ιεροβααλ, λεγων, Ας εκδικηση κατ' αυτου ο Βααλ, διοτι εκρημνισε τον βωμον αυτου. 33 Τοτε συνηχθησαν ομου παντες οι Μαδιανιται και οι Αμαληκιται και οι κατοικοι της ανατολης και διεβησαν και εστρατοπεδευσαν εν τη κοιλαδι Ιεζραελ. 34 Και το Πνευμα του Κυριου περιεχυθη επι τον Γεδεων, και εσαλπισεν εν σαλπιγγι και συνηχθησαν οι Αβι-εζεριται οπισω αυτου. 35 Και εξαπεστειλε μηνυτας προς παντα τον Μανασση, και συνηχθηςαν οι Αβι-εζεριται οπισω αυτου· εξαπεστειλεν ετι μηνυτας προς τον Ασηρ και προς τον Ζαβουλων και προς τον Νεφθαλι· και ανεβησαν εις συναντησιν αυτων. 36 Και ειπεν ο Γεδεων προς τον Θεον, Εαν μελλης να σωσης δια χειρος μου τον Ισραηλ, καθως ελαλησας, 37 ιδου, εγω θελω βαλει τον ποκον του μαλλιου εις το αλωνιον· εαν γεινη δροσος μονον επι τον ποκον, εφ' ολην δε την γην ξηρασια, τοτε θελω γνωρισει οτι θελεις σωσει δια χειρος μου τον Ισραηλ, καθως ελαλησας. 38 Και εγεινεν ουτω· διοτι σηκωθεις την επαυριον το πρωι, επιεσε τον ποκον και εξεθλιψε δροσον εκ του ποκου, λεκανην πληρη υδατος. 39 Και ειπεν ο Γεδεων προς τον Θεον, Ας μη εξαφθη ο θυμος σου εναντιον μου, και θελω λαλησει μονον ταυτην την φοραν· ας δοκιμασω, δεομαι, ταυτην μονην την φοραν εν τω ποκω· ας γεινη τωρα ξηρασια μονον επι τον ποκον, εφ' ολην δε την γην ας ηναι δροσος. 40 Και εκαμεν ο Θεος ουτω την νυκτα εκεινην· και εγεινε ξηρασια μονον επι τον ποκον, εφ' ολην δε την γην ας ηναι δροσος. 

Chapter 7

1 Τοτε ο Ιεροβααλ, οστις ειναι ο Γεδεων, εξηγερθη πρωι, και πας ο λαος ο μετα αυτου, και εστρατοπεδευσαν πλησιον της πηγης Αρωδ· το δε στρατοπεδον των Μαδιανιτων ητο κατα το βορειον αυτων, προς τον λοφον Μορεχ εν τη κοιλαδι. 2 Και ειπε Κυριος προς τον Γεδεων, Πολυς ειναι ο λαος ο μετα σου ωστε να παραδωσω τους Μαδιανιτας εις την χειρα αυτου, μηπως ο Ισραηλ καυχηθη εναντιον μου, λεγων, Η χειρ μου με εσωσε· 3 τωρα λοιπον κηρυξον εις επηκοον του λαου, λεγων, Οστις ειναι δειλος και φοβουμενος, ας στρεψη και ας σπευση απο του ορους Γαλααδ. Και εστρεψαν εκ του λαου εκακικιδυο χιλιαδες· και εμειναν δεκα χιλιαδες. 4 Και ειπε Κυριος προς τον Γεδεων, Ο λαος ειναι ετι πολυς· καταβιβασον αυτους εις το υδωρ, και εκει θελω εκκαθαρισει αυτους εις σε· και περι ουτινος σοι ειπω, Ουτος θελει ελθει μετα σου, αυτος θελει ελθει μετα σου· και περι ουτινος σοι ειπω, Ουτος δεν θελει ελθει μετα σου, αυτος δεν θελει ελθει. 5 Και κατεβιβασε τον λαον εις το υδωρ· και ειπεν ο Κυριος προς τον Γεδεων, Πας οστις λαψη με την γλωσσαν αυτου απο του υδατος, καθως λαπτει ο σκυλος, τον θελει στιησει χωριστα· και πας οστις καμψη τα γονατα αυτου δια να πιη. 6 Και ο αριθμος των λαπτοντων με την χειρα αυτου προς το στομα αυτων ητο τριακοσιων ανδρων· απαν δε το επιλοιπον του λαου εκαμψε τα γονατα αυτου δια να πιωσιν υδωρ. 7 Και ειπεν ο Κυριος προς τον Γεδεων, Δια των τριακοσιων ανδρων, οιτινες ελαξαν, θελω σωσει υμας· και θελω παραδωσει τους Μαδιανιτας εις την χειρα σου' απαν δε το επιλοιπον του λαου ας υπαγωσιν εκαστος εις τον τοπον αυτου. 8 Ελαβε λοιπον ο λαος τας τροφας εις τας χειρας
αυτών καὶ τὰς σαλπιγγὰς αὐτῶν· καὶ ἀπεπεμψὲν αὐτὸν τὸ επιλοίπον τοῦ Ἰσραήλ, εκαστὸν εἰς τὴν
σκήνην αὐτοῦ, καὶ εκράτησε τοὺς τριακοσίους ἀνδρας. Καὶ τὸ στρατοπέδον τοῦ Μαδιαμ ἦτο
υποκατώ αὐτῶν εἰς τὴν κοιλαδί. Ἐφορὰ νυκτὰ εἰπεῖ πρὸς αὐτὸν ὁ Κυρίος, Σηκωθῆτι, καταβὰ
eἰς τὸ στρατοπέδον· διὸτι παρεδωκὼ ἐπὶ τὸν Συραίμ, καὶ κατεβαὶ εἰς τὴν κοιλαδί.
Καὶ τὴν αὐτὴν νυκτὸν εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ Κυρίος, Ἔσταις· διὸτι παρεδωκὼ ἐπὶ τὸν Συραίμ
καὶ ἐτόθι ἐπεσὼν καὶ ἐτερέψεν αὐτὰς, καὶ επεσὼν ἡ σκήνη.
Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ Κυρίος, Χαράτωτε· διὸτι παρεδωκὼ ἐπὶ τὸν Συραίμ.
Καὶ διήρεσεν τὸν μισθὸν εἰς τὸ στρατοπέδον τοῦ Μαδιαμ ἦτον εἰς τὰς σκήνας καὶ εκτυπήσεν αὐτὰς, καὶ ἐπεσὼν· καὶ επεσὼν αἱ σκήναι.
Χριστός οὖν ἔγγαγξεν εἰς τὸ στρατοπέδον τοῦ Μαδιαμ καὶ ἐνυδάνεται καὶ ἐκτυπήσεν αὐτὰς, καὶ ἐπεσὼν· καὶ επεσὼν αἱ σκήναι.
Καὶ ἀπεκρίθη ὁ πλησίον αὐτοῦ· καὶ εἶπε, Ἐστηκὼς· διὸτι ὁ Κυρίος παρεδωκὼ ἐπὶ τὸν Συραίμ.
Καὶ διήρεσεν τὸν μισθὸν εἰς τὸ στρατοπέδον τοῦ Μαδιαμ ἦτον εἰς τὰς σκήνας καὶ εκτυπήσεν αὐτὰς, καὶ ἐπεσὼν· καὶ επεσὼν αἱ σκήναι.
Καὶ ἀπεκρίθη ὁ πλησίον αὐτοῦ· καὶ εἶπε, Εστῆταις· διὸτι ὁ Κυρίος παρεδωκὼ ἐπὶ τὸν Συραίμ.
Καὶ διήρεσεν τὸν μισθὸν εἰς τὸ στρατοπέδον τοῦ Μαδιαμ ἦτον εἰς τὰς σκήνας καὶ εκτυπήσεν αὐτὰς, καὶ ἐπεσὼν· καὶ επεσὼν αἱ σκήναι.
Καὶ ἀπεκρίθη ὁ πλησίον αὐτοῦ· καὶ εἶπε, Εστῆταις· διὸτι ὁ Κυρίος παρεδωκὼ ἐπὶ τὸν Συραίμ.
Καὶ διήρεσεν τὸν μισθὸν εἰς τὸ στρατοπέδον τοῦ Μαδιαμ ἦτον εἰς τὰς σκήνας καὶ εκτυπήσεν αὐτὰς, καὶ ἐπεσὼν· καὶ επεσὼν αἱ σκήναι.
Καὶ ἀπεκρίθη ὁ πλησίον αὐτοῦ· καὶ εἶπε, Εστῆταις· διὸτι ὁ Κυρίος παρεδωκὼ ἐπὶ τὸν Συραίμ.
Καὶ διήρεσεν τὸν μισθὸν εἰς τὸ στρατοπέδον τοῦ Μαδιαμ ἦτον εἰς τὰς σκήνας καὶ εκτυπήσεν αὐτὰς, καὶ ἐπεσὼν· καὶ επεσὼν αἱ σκήναι.
Καὶ ἀπεκρίθη ὁ πλησίον αὐτοῦ· καὶ εἶπε, Εστῆταις· διὸτι ὁ Κυρίος παρεδωκὼ ἐπὶ τὸν Συραίμ.
Καὶ διήρεσεν τὸν μισθὸν εἰς τὸ στρατοπέδον τοῦ Μαδιαμ ἦτον εἰς τὰς σκήνας καὶ εκτυπήσεν αὐτὰς, καὶ ἐπεσὼν· καὶ επεσὼν αἱ σκήναι.
Καὶ ἀπεκρίθη ὁ πλησίον αὐτοῦ· καὶ εἶπε, Εστῆταις· διὸτι ὁ Κυρίος παρεδωκὼ ἐπὶ τὸν Συραίμ.
Καὶ διήρεσεν τὸν μισθὸν εἰς τὸ στρατοπέδον τοῦ Μαδιαμ ἦτον εἰς τὰς σκήνας καὶ εκτυπήσεν αὐτὰς, καὶ ἐπεσὼν· καὶ επεσὼν αἱ σκήναι.
Καὶ ἀπεκρίθη ὁ πλησίον αὐτοῦ· καὶ εἶπε, Εστῆταις· διὸτι ὁ Κυρίος παρεδωκὼ ἐπὶ τὸν Συραίμ.
Καὶ διήρεσεν τὸν μισθὸν εἰς τὸ στρατοπέδον τοῦ Μαδιαμ ἦτον εἰς τὰς σκήνας καὶ εκτυπήσεν αὐτὰς, καὶ ἐπεσὼν· καὶ επεσὼν αἱ σκήναι.
Καὶ ἀπεκρίθη ὁ πλησίον αὐτοῦ· καὶ εἶπε, Εστῆταις· διὸτι ὁ Κυρίος παρεδωκὼ ἐπὶ τὸν Συραίμ.
του βραχού Ωρηβ, τον δε Ζηβ εθανατώσαν επι του λήνου Ζηβ' και κατεδιώξαν τον Μαδιαμ και εφεραν την κεφαλήν του Ωρηβ και του Ζηβ προς τον Γεδεων εκ του περαν του Ιορδανού.

Chapter 8

1 Και εἶπον πρὸς αὐτὸν οἱ ανδρὲς Εφραίμ, Τι εἶναι τὸ πραγματοῦν ἄυτῳ, τὸ ὁποῖον εἴκαμες εἰς ἡμᾶς, ὅτι δὲν εἴκαλεσας ἡμᾶς ὅταν ὑπῆγας νὰ πολεμῆσην ἐναντίον τοῦ Μαδιαμ; καὶ εὐλογομάχησαν σφοδρὰ μετ' αὐτοῦ. 2 Ο ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτοὺς, Τι εἴκαμα τώρα ως πρὸς εσάς; δὲν εἶναι καλῆτερον τὸ ἀποτρύγημα τοῦ Εφραίμ παρὰ τὸν τρυγήτον τοῦ Αβε-⌀εζερ; 3 παρεδώκεν ο θεὸς εἰς τὰς χεῖρας σας τοὺς αρχηγοὺς τοῦ Μαδιαμ, τὸν Ωρηβ καὶ τὸν Ζηβ· καὶ τὶ ἐδυναμῆν νὰ καμῶ ως πρὸς εσάς; Τοτὲ τὸ πνεῦμα αὐτῶν ἡσυχάσε πρὸς αὐτον, οτὲ ελάλησεν τὸν λογὸν τοῦτον. 4 Καὶ εἶπεν ο Γεδεων εἰς τὸν Ιορδανῆν, διεβῆ, αὐτὸς καὶ οἱ τριάκοσιοι ἄνδρες οἱ μετ' αὐτοῦ, αποκαμώμενοι, ἀρτοὺς τίνας εἰς τὸν λαὸν τοῦτον καταδιώκουσαν με· διότι εἶναι αποκαμώμενος, καὶ εγὼ καταδίκωμεν ὅπισώ τοῦ Ζεβεε καὶ τοῦ Σαλμανα, τῶν βασιλέων τοῦ Μαδιαμ. 5 Καὶ απεκρίθησαν οι αρχηγοὶ τῆς Σοκχωθ, Μηπως αἱ χεῖρες τοῦ Ζεβεε καὶ τοῦ Σαλμανα εἰναῖ τῷ πάντῃ τῆς κόσμου τοῦτο, λεγοντες, Μὴ ποιήσῃς αὐτοῦ το τριβόλιον, τὸ δὲ αὐτὸ τοῦ καθώς αὐτὸ παρεδώκεν ο θεὸς εἰς τὰς χεῖρας αὐτών. 6 Καὶ εἶπεν ο Γεδεων, Δια τούτου, ἀφ' ὅτι παραδόθη ὁ Κυρίος τον Ζεβεε καὶ τὸν Σαλμανα εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν, τοτὲ εγὼ τοῦτο θελῶ κατασκαψῆσαι τὰς σάρκας αὐτῶν μετὰ τὰς ακανθὰς τῆς ἐρήμου καὶ με τοὺς τριβολοὺς. 7 Καὶ ανεβῆ ἐκεῖνῃ ἐν Φανοὔλεν καὶ εἶλαλῆσεν ωσαυτῶς πρὸς αὐτοὺς· καὶ απεκρίθησαν οἱ ανδρεῖς τῆς Φανοὔλεν πρὸς αὐτὸν καθὼς απεκρίθησαν οἱ ανδρεῖς τῆς Σοκχωθ. 8 Ο δὲ εἶπεν καὶ πρὸς τοὺς ανδρὰς τῆς Φανοὔλεν λεγόντων, Οταν εἰσηλθήτω εἰς ἑαυτῶν, θελῶ κατασκαψῆσαι τὸν πύργον τοῦτον. 9 Ο Ζεβεε δὲ καὶ ο Σαλμανα ἦσαν εἰς Καρκόρ καὶ τὰ στρατεύματα μετ' αὐτῶν, ως δέκαπενεχθεῖς, παντες ἐναπολείφθεντες ὅλου τοῦ στρατεύματος τῶν κατοικῶν τῆς ἀνατολῆς· διότι εἰσῆλθεν ἑκατὸν ἕκαστα ἄνδρα συρόντων ῥομφαίαν. 10 Καὶ ανεβῆ ο Γεδεων ἀπὸ τῆς οδοῦ τῶν κατοικοῦντων εἰς σκήνας, ἀπὸ τῆς Νοβὰ καὶ τῆς Ἰογβα, καὶ εὐπαταξε τὸ στρατοπέδον· ἦτο δὲ τὸ στρατοπέδον ἐν αφοβίᾳ. 11 Καὶ ἀνέβη ο Γεδεων ἀπὸ τῆς ὀδοῦ τῶν κατοικοῦντων εἰς σκήνας, ἀπὸ τοὺς ανθρώπους τοῦ νησίου τοῦ αἱρετικοῦ τῶν κατοικῶν τῆς ἀνατολῆς· διότι εἶπαν αὐτοῖς ἧσαν εἰς τὸν αἵματαν τοὐτον ἢ μὴ πάλιν ἀρτοῦς. 12 Ο δὲ Ζεβεε καὶ ο Σαλμανα εὐφυλοῦν, καὶ αὐτὸς κατεδίωξεν αὐτοὺς καὶ συνέλαβεν τοὺς δύο βασιλεῖς τοῦ Μαδιαμ. 13 Καὶ εἶπεν ο Γεδεων αὐτοῖς, ἦτο δὲ τὸ στρατοπέδον ἐν αφοβίᾳ. 14 Καὶ εὐφυλοῦν καὶ ο Σαλμανα εὐφυλοῦν, καὶ αὐτὸς κατεδίωξεν αὐτοὺς καὶ συνέλαβεν τοὺς δύο βασιλεῖς τοῦ Μαδιαμ. 15 Καὶ ἀνέβη ο Γεδεων ἀπὸ τῆς ὀδοῦ τῶν κατοικοῦντων εἰς σκήνας, ἀπὸ τοὺς ανθρώπους τοῦ νησίου τοῦ αἱρετικοῦ τῶν κατοικῶν τῆς ἀνατολῆς· διότι εἶπαν αὐτοῖς ἦσαν εἰς τὸν αἵματαν τοὐτον ἢ μὴ πάλιν ἀρτοῦς.
ησαν· εκαστος ωμοιαζεν υιον βασιλεως. 1ον θελον, Αδελφοι μου, υιοι της μητρος μου ησαν· ζη Κυριος, εαν θελετε φυλαξει την ζωην αυτων, εγω δεν θελων σας θανατωσει. 2οι επι προς τον Ιεθερ τον πρωτοτοκον αυτου, Σηκωθεις θανατωσον αυτους· αλλ' ο νεος δεν εσυρε την ρομφαιαν αυτου, διοτι εφοβειτο, επειδη ητο ετι παιδιον. 3οτε επιπ στον Ζεβεε και ο Σαλμανα, Σηκωθεις και με σας θανατωσει. 4και ηπλωσαν φορεμα και ερριπτεν εκει εκαστος τα ενωτια εκ των λαφυρων αυτου.

Chapter 9

1Και υπηγεν Αβιμελέχ γονευς του Ιεροβααλ εις Συχεμ προς τους αδελφους της μητρος αυτου και ηπι προς αυτους και προς πασαν την συγγενειαν του οικου του πατρος της μητρος αυτου, λεγων, 2λαλησατε, παρακαλω, εις επηκοον παντων των ανδρων της Συχεμ, ο ι οικου του πατρος της μητρος αυτου, 3και επιπ τον Οθοναυν τον Ιεφεταν και εσηκωσε πλεον την κεφαλην αυτου. Και ανεπαυθη η γη τεσσαρακοντα ετη εν ταις ημεραις του Γεδεων. 4και απεθανεν ο Γεδεων ο υιος του Ιωας εν γηρατι καλω και εταφη εν τον ταφω Ιωας του πατρος αυτου, εν τη Οφρα των Αβι-εζεριτων.
αυτού οι αδελφοί της μητρος αυτού εις επηκοον παντων των ανδρών της Συχεμ παντας τους λογους τουτους· και εκλεινεν η καρδια αυτων καταπιν του Αβιμελεχ' διοτι ειπον, Αδελφος ημων ειναι. 4Και ειδοκαν εις αυτον εβδομηκοντα αργυρια εκ του οικου του Βααλ-βεριθ, και δι' αυτων εμισθωσεν ο Αβιμελεχ ανδρας ποταπους και θρασεις, και ηκολουθησαν αυτον. 5Και εισηλθεν εις τον οικον του πατρος αυτου εις Θερρα και εθανατωσε τους αδελφους αυτου τους υιους του Ιεροβααλ, εβδομηκοντα ανδρας, επι λιθον ενα· εναπελειφθη ομως ο Ιωθαμ ο νεωτερος υιος του Ιεροβααλ, διοτι εκρυφθη. 6Και εισηλθεν εις τον οικον του πατρος αυτου εις Οφρα και εθανατωσε τους αδελφους αυτου τον Ιεροβααλ, εβδομηκοντα ανδρας, επι λιθον ενα· εναπελειφθη ομως ο Ιωθαμ ο νεωτερος υιος του Ιεροβααλ, διοτι εκρυφθη. 7Και συνηχθησαν παντες οι ανδρες της Συχεμ και πας ο οικος του Μιλλω και ελθοντες εκαμον τον Αβιμελεχ βασιλεα, πλησιον της δρυος της ισταμενης εν Συχεμ. 8Και συνηχθησαν παντες οι ανδρες της Συχεμ και πας ο οικος του Μιλλω και ελθοντες εκαμον τον Αβιμελεχ βασιλεα, πλησιον της δρυος της ισταμενης εν Συχεμ. 9Και συνηχθησαν παντες οι ανδρες της Συχεμ και πας ο οικος του Μιλλω και ελθοντες εκαμον τον Αβιμελεχ βασιλεα, πλησιον της δρυος της ισταμενης εν Συχεμ. 10Και συνηχθησαν παντες οι ανδρες της Συχεμ και πας ο οικος του Μιλλω και ελθοντες εκαμον τον Αβιμελεχ βασιλεα, πλησιον της δρυος της ισταμενης εν Συχεμ. 11Και συνηχθησαν παντες οι ανδρες της Συχεμ και πας ο οικος του Μιλλω και ελθοντες εκαμον τον Αβιμελεχ βασιλεα, πλησιον της δρυος της ισταμενης εν Συχεμ. 12Και συνηχθησαν παντες οι ανδρες της Συχεμ και πας ο οικος του Μιλλω και ελθοντες εκαμον τον Αβιμελεχ βασιλεα, πλησιον της δρυος της ισταμενης εν Συχεμ. 13Και συνηχθησαν παντες οι ανδρες της Συχεμ και πας ο οικος του Μιλλω και ελθοντες εκαμον τον Αβιμελεχ βασιλεα, πλησιον της δρυος της ισταμενης εν Συχεμ. 14Και συνηχθησαν παντες οι ανδρες της Συχεμ και πας ο οικος του Μιλλω και ελθοντες εκαμον τον Αβιμελεχ βασιλεα, πλησιον της δρυος της ισταμενης εν Συχεμ. 15Και συνηχθησαν παντες οι ανδρες της Συχεμ και πας ο οικος του Μιλλω και ελθοντες εκαμον τον Αβιμελεχ βασιλεα, πλησιον της δρυος της ισταμενης εν Συχεμ. 16Και συνηχθησαν παντες οι ανδρες της Συχεμ και πας ο οικος του Μιλλω και ελθοντες εκαμον τον Αβιμελεχ βασιλεα, πλησιον της δρυος της ισταμενης εν Συχεμ. 17Και συνηχθησαν παντες οι ανδρες της Συχεμ και πας ο οικος του Μιλλω και ελθοντες εκαμον τον Αβιμελεχ βασιλεα, πλησιον της δρυος της ισταμενης εν Συχεμ. 18Και συνηχθησαν παντες οι ανδρες της Συχεμ και πας ο οικος του Μιλλω και ελθοντες εκαμον τον Αβιμελεχ βασιλεα, πλησιον της δρυος της ισταμενης εν Συχεμ.
πλησιον αυτων δια της οδου· και ανηγγελθη προς τον Αβιμελεχ. 26Και ηλθε Γααλ ο γιος του Εβεδ και οι αδελφοι αυτου, και διεβησαν εις Συχεμ, και ενεπιστευθησαν εις αυτον οι ανδρες της Συχεμ. 27Και εξηλθον εις τους αγρους και ετρυγησαν τας αμπελους αυτους και επατησαν και ευθυμησαν, και υπηγαν εις τον οικον του θεου αυτων και εφαγον και επιν, και κατηρασθησαν τον Αβιμελεχ. 28Και ειπε Γααλ ο γιος του Εβεδ, Τις ειναι ο Αβιμελεχ, και τις η Συχεμ, ωστε να δουλευωμεν εις αυτον; δεν ειναι ουτος ο γιος του Ιεροβααλ; και Ζεβουλ ο επιστατης αυτου; δουλευσατε εις τους ανδρας του Εμμωρ πατρος του Συχεμ· και δια τι ημεις να δουλευωμεν εις εκεινον; 29ειθε να εδιδετο ο λαος ουτος υπο την χειρα μου. Τοτε ηθελον εκδιωξει τον Αβιμελεχ. Και ειπε προς τον Αβιμελεχ, Πληθυνον το στρατευμα σου και εξελθε. 30Και ηκουσε Ζεβουλ ο αρχων της πολεως τους λογου Γααλ του γιου του Εβεδ, και εξηφθη ο θυμος αυτου· 31και απεστειλε κρυφιως μηνυτας προς τον Αβιμελεχ, λεγων, Ιδου, Γααλ ο γιος του Εβεδ και οι αδελφοι αυτου εισοδησαν εις Συχεμ· και ιδου, αυτοι διεγειρουσι την πολιν εναντιον σου· 32δια τουτο λοιπον σηκωθητι την νυκτα, συ και ο λαος ο μετα σου, και βαλε ενεδρας εν τοις αγροις· και το πρωι, αμα ανατειλη ο ηλιος, θελεις σηκωθη ενωρις και θελεις εφορμησει επι την πολιν· και ιδου, αυτος και ο λαος ο μετ' αυτου θελουσιν εξελθει εναντιον σου, και συ θελεις και εις αυτον επι την νυκτα και εβαλον εις ενεδραν κατα της Συχεμ τεσσαρα σωματα. 33Και εσηκωθη ο Αβιμελεχ και πας ο λαος ο μετ' αυτου την νυκτα και εβαλον εις ενεδραν κατα της Συχεμ εκατοντα οκταν. 34Και εξηλθε Γααλ ο γιος του Εβεδ και εσταθη εν τη εισοδω της πυλης της πολεως· και εσηκωθη ο Αβιμελεχ και ο λαος ο μετ' αυτου εκ της ενεδρας. 35Και οτε ειδεν ο Γααλ τον λαον, ειπε προς τον Ζεβουλ, Ιδου, λαος καταβαινει απο των κορυφων των ορεων· ειπε δε προς αυτον ο Ζεβουλ, την σκιαν των ορεων βλεπεις συ ως ανδρας. 36Και ελαλησε παλιν ο Γααλ και ειπεν, Ιδου, λαος καταβαινει απο των υψηλων του τοπου, και εν σωμα ερχεται δια της οδου της δρυος Μεωνενιμ. 37Τοτε ειπε προς αυτον ο Ζεβουλ, Που ειναι τωρα το στομα σου, με το οποιον ειπας, Τις ειναι ο Αβιμελεχ, ωστε να δουλευωμεν εις αυτον; Δεν ειναι ουτος τον οποιον εξουθενησας; εξελθε λοιπον τωρα και πολεμησον αυτους. 38Τοτε ειπε προς αυτον τον Ζεβουλ, Που ειναι τωρα το στομα σου, με το οποιον ειπας, Τις ειναι ο Αβιμελεχ, ωστε να δουλευωμεν εις αυτον; Δεν ειναι ουτος ο λαος, τον οποιον εξουθενησας; εξελθε λοιπον τωρα και πολεμησον αυτους. 39Και εξηλθεν Γααλ εμπροσθεν των ανδρων της Συχεμ και επολεμησε με τον Αβιμελεχ· 40ο δε Αβιμελεχ κατεδιωξεν αυτον, και εφυγε απ' εμπροσθεν αυτου, και επεσεν παλιν, και Δεν εκαθισεν Αβιμελεχ εν Αρουμα· και εξεβαλε τον Γααλ και τους αδελφους αυτου, δια να μη κατοικωσιν εν Συχεμ. 41Και την επαυριον εξηλθεν ο λαος εις την πεδιαδα· και ανηγγελθη προς τον Αβιμελεχ.
αυτον και επεθεσεν επι των ωμων αυτου' και ειπε προς τον λαον τον μετ' αυτου, Ο, τι βλεπετε εμε πραττοντα, σπευσατε και σεις να πραξητε ως εγω. 49Έκοψε λοιπον και πας ο λαος εκαστος τον κλαδον αυτου, και ακολουθησαντες τον Αβιμελεχ επεθεσαν αυτους εις το οχυρωμα και κατεκαυσαν εν πυρι το οχυρωμα επ' αυτους· και ακολουθησαντες τον Λαον τον μετ' αυτου, Ο, τι βλεπετε εμε πραττοντα, σπευσατε και σεις να πραξητε ως εγω.

49 Εκοψε λοιπον και πας ο λαος εκαστος τον κλαδον αυτου, και ακολουθησαντες τον Αβιμελεχ επεθεσαν αυτους εις το οχυρωμα και κατεκαυσαν εν πυρι το οχυρωμα επ' αυτους· και απεθανον ομου παντες οι ανδρες του πυργου της Συχεμ, εως χιλιοι ανδρες και γυναικες. 50 Τοτε υπηγεν ο Αβιμελεχ εις Θαβαις· και εστρατοπεδευσεν εναντιον της Θαβαις και εκυριευσεν αυτην.

51 Αλλ' ητο πυργος ισχυρος εν τω μεσω της πολεως, και κατεφυγον εκει παντες οι ανδρες και αι γυναικες και παντες οι κατοικοι της πολεως, και εκλεισαν οπισθεν αυτων και ανεβησαν εις το δωμα του πυργου. 52 Και υπηγεν ο Αβιμελεχ μεχρι του πυργου και επολεμει αυτον, και επλησιασε μεχρι της θυρας του πυργου δια να καυση αυτον εν πυρι.

53 Και γυνη τις ερριψε τμημα μυλοπετρας επι την κεφαλην του Αβιμελεχ και συνεθλασε το κρανιον αυτου. 54 Και εφωναξε ταχεως προς τον νεον τον οπλοφορον αυτου και ειπε προς αυτον, Συρε την μαχαιραν σου και θανατωσον με, δια να μη ειπωσι περι εμου, Γυνη εφονευσεν αυτον. Και ο νεος αυτου διεπερασεν αυτον, και απεθανε. 55 Και οτε ειδον οι ανδρες Ισραηλ οτι απεθανεν ο Αβιμελεχ, ανεχωρησαν εις τον τοπον αυτου.

56 Ουτως ανταπεδωκεν ο Θεος την κακιαν του Αβιμελεχ, την οποιαν εκαμε προς τον πατερα αυτου, φονευσας τους εβδομηκον αδελφους αυτου. 57 Και πασαν την κακιαν των ανδρων της Συχεμ ο Θεος ανταπεδωκεν επι τας κεφαλας αυτων· και ηλθεν επ' αυτους η καταρα του Ιωθαμ υιου του Ιεροβααλ.

Chapter 10

1 Και εσηκωθη μετα τον Αβιμελεχ δια να σωση τον Ισραηλ Θωλα ο υιος του Φουα, υιου του Δωδω, ανηρ του Ισσαχαρ· και αυτος κατωκει εν Σαμιρ εν τω ορει Εφραιμ.

2 Και εκρινε τον Ισραηλ εικοσιτρια ετη· και απεθανε, και εταφη εν Σαμιρ.

3 Και μετ' αυτον εσηκωθη Ιαειρ ο Γαλααδιτης και εκρινε τον Ισραηλ εικοσιδυο ετη.

4 Ειχε δε τριακοντα υιους, οιτινες επεβαινον εις τριακοντα πωλαρια και ειχον τριακοντα πολεις, καλουμενας Χωραι του Ιαειρ εως της σημερον, αιτινες ειναι εν γη Γαλααδ.

5 Απεθανε δε ο Ιαειρ, και εταφη εν Καμων.

6 Και επραξαν παλιν οι υιοι Ισραηλ πονηρα ενωπιον του Κυριου και ελατρευσαν τους Βααλειμ και τας Ασταρωθ και τους θεους της Αραμ και τους θεους της Σιδωνος και τους θεους του Μωαβ και τους θεους των υιων Αμμων και τους θεους των Φιλισταιων, και εγκατελιπον τον Κυριον και δεν ελατρευσαν αυτον. 7 Και εξηφθη ο θυμος του Κυριου εναντιον του Ισραηλ, και επωλησεν αυτους εις την χειρα των Φιλισταιων και εις την χειρα των υιων Αμμων.

8 Και εξ εκεινου του ετους κατεθλιψαν και κατεδυναστευσαν τους υιους Ισραηλ δεκαοκτω ετη, παντας τους υιους Ισραηλ τους περαν του Ιορδανου, εν τη γη των Αμορραιων, ητις ειναι εν Γαλααδ.

9 Και διεβησαν οι υιοι Αμμων τον Ιορδανην, δια να πολεμησι εναντιον του Ιουδα και εναντιον του Βενιαμιν και εναντιον του οικου Εφραιμ· ωστε ο Ισραηλ ητο εν ακρα αμηχανια.

10 Και εβοησαν οι υιοι Ισραηλ προς τον Κυριον, λεγοντες, Ημαρτησαμεν εις σε, διοτι εγκατελιπομεν τον Θεον ημων και ελατρευσαμεν τους Βααλειμ.
υιων Αμμων και απο των Φιλισταιων; 12 οι Σιδωνιοι ετι και οι Αμαληκιται και οι Μαωνιται σας κατεθλιψαν· και εβοησατε προς εμε, και εγω σας ελυτρωσα εκ της χειρος αυτων· 13 αλλα σεις με εγκατελιπετε και ελατρευσατε αλλους θεους· δια τουτο δεν θελω σας ελυτρωσει πλεον· 14 υπαγετε και βοησατε προς τους θεους τους οποιους εξελεξατε· αυτοι ας σας λυτρωσωσιν εν τω καιρω της αμηχανιας σας. 15 Και ειπαν προς τον Κυριον οι υιοι Ισραηλ, Ημαρτησαμεν· καμε συ εις ημας οπως ειναι αρεστον εις τους οφθαλμους σου· πλην λυτρωσον ημας, δεομεθα, την ημεραν ταυτην.

11 Chapter 11

1 Και ο Ιεφθαε ο Γαλααδιτης ήτο δυνατος εν ισχυι· και ήτο υιος γυναικος πορνης, και εγεννησεν ο Γαλααδ τον Ιεφθαε. 2 Και εγεννησεν η γυνη του Γαλααδ εις αυτον υιους· και ηυξηθησαν οι υιοι της γυναικος και απεβαλον τον Ιεφθαε, λεγοντες προς αυτον, Δεν θελεις κληρονομησει εν τω οικω του πατρος ημων· διοτι εισαι υιος γυναικος ξενης. 3 Και εφυγεν ο Ιεφθαε απο προσωπου των αδελφων αυτου και κατωκησεν εν τη γη Τωβ· και συνηχθησαν εις τον Ιεφθαε ανθρωποι ποταποι και εξηρχοντο μετ' αυτου. 4 Και μετα καιρον οι υιοι Αμμων επολεμησαν εναντιον του Ισραηλ. 5 Και οτε επολεμησαν οι υιοι Αμμων εναντιον του Ισραηλ, οι πρεσβυτεροι της Γαλααδ υπηγαν να παραλαβωσι τον Ιεφθαε εκ της γης Τωβ. 6 Και ειπον προς τον Ιεφθαε, Ελθε και γινου αρχηγος εφ' ημων, δια να πολεμησης τους υιους Αμμων και να ησαι αρχων εφ' ημων, επι παντων των κατοικων της Γαλααδ. 7 Και ειπεν ο Ιεφθαε προς τους πρεσβυτερους της Γαλααδ, Εαν σεις με επαναφερητε δια να πολεμησω τους υιους Αμμων, και ο Κυριος παραδωση αυτους εις εμε, εγω θελω εισθαι αρχων αυτων.
Αμμων· 15 και ειπε προς αυτον, Ουτω λεγει ο Ιεφθαε· Ο Ισραηλ δεν ελαβε την γην του Μωαβ ουδε την γην των υιων Αμμων· 16 αλλ' αφοειν ο Ισραηλ εξ Αιγυπτου και επορευθη δια της ερημου εις την Ερυθραν θαλασσαν και ηλθεν εις Καδης, 17 τοτε ο Ισραηλ απεστειλε πρεσβεις προς τον βασιλεα του Εδωμ, λεγων, Ας περασω, παρακαλουμεν, δια της γης σου· πλην ο βασιλευς του Εδωμ δεν εισηκουσεν. Ετι δε και προς τον βασιλεα του Μωαβ απεστειλε· πλην και αυτος δεν συγκατενευσε· και εκαθισεν ο Ισραηλ εν Καδης. 18 Τοτε υπηγε δια της ερημου και περιηλθε την γην του Εδωμ και την γην του Μωαβ και ηλθεν απο ανατολη της γης του Μωαβ και εστρατοπεδευσε περαν του Αρνων, και δεν εισηλθεν εις τα ορια του Μωαβ· διοτι ο Αρνων ητο οριον του Μωαβ. 19 Και απεστειλεν ο Ισραηλ πρεσβεις προς τον Σηων βασιλεα των Αμορραιων, βασιλεα της Εσεβων· και ειπε προς αυτον ο Ισραηλ, Ας περασωμεν, παρακαλουμεν, δια της γης σου εως του τοπου μου. 20 Αλλ' ο Σηων δεν ενεπιστευθη εις τον Ισραηλ να περαση δια του οριου αυτου· οθεν εσυναξεν ο Σηων παντα τον λαον αυτου, και εστρατοπεδευσεν εν Ιαασα και επολεμησε τον Ισραηλ. 21 Και παρεδωκε Κυριος ο Θεος του Ισραηλ τον Σηων και παντα τον λαον αυτου εις την χειρα του Ισραηλ, και επαταξεν αυτους· και ο Ισραηλ εκληρονομησε πασαν την γην των Αμορραιων, των κατοικων της γης εκεινης. 22 Και επερασαν εις την ερημον των Αμορραιων απο Αρνων εως Ιαβοκ και απο της ερημου εως του Ιορδανου. 23 Και τωρα, αφου Κυριος ο Θεος του Ισραηλ εξεδιωξε τους Αμορραιους απ' εμπροσθεν του λαου αυτου Ισραηλ, συ θελεις κληρονομησει αυτους; 24 συ δεν κληρονομεις ο, τι εκληροδοτησεν εις σε Χεμως ο Θεος σου; και ημεις, παντα οσα εκληροδοτησεν εις ημας Κυριος ο Θεος ημων, ταυτα θελομεν κληρονομησει. 25 Και τωρα μηπως συ εισαι τι καλητερος του Βαλακ υιου του Σεπφωρ βασιλεως του Μωαβ; διεφιλονεικησεν εκεινος διολου προς τον Ισραηλ η επολεμησε ποτε εναντιον αυτου, 26 αφου ο Ισραηλ κατωκησεν εις Εσεβων και εις τας κωμας αυτης, και εις Αροηρ και εις τας κωμας αυτης, και εις πασας τας πολεις τας πλησιον του Αρνων, τριακοσια ετη; δια τι λοιπον εν τω διαστηματι τουτω δεν ηλευθερωσατε αυτα; 27 Εγω λοιπον δεν επταισα εις σε· αλλα συ πραττεις αδικα εις εμε, πολεμων εναντιον μου. Ο Κυριος ο Κριτης ας κρινη σημερον αναμεσον των υιων Ισραηλ και των υιων Αμμων. 28 Αλλα δεν εισηκουσεν ο βασιλευς των υιων Αμμων εις τους λογους του Ιεφθαε, τους οποιους εστειλε προς αυτον. 29 Τοτε επηλθεν επι τον Ιεφθαε πνευμα Κυριου, και αυτος επερασε δια της Γαλααδ και του Μανασση, και επερασε δια της Μισπα της Γαλααδ, και απο Μισπα της Γαλααδ επερασεν επι τους υιους Αμμων. 30 Και ευχηθη ο Ιεφθαε ευχην προς τον Κυριον, και ειπεν, Εαν τωοντι παραδωσης τους υιους Αμμων εις την χειρα μου, 31 τοτε ο, τι εξελθη εκ των θυρων του οικου μου εις συναντησιν μου, οταν επιστρεφω εν ειρηνη απο των υιων Αμμων, θελει εισθαι του Κυριου, και θελω προσφερει αυτο εις ολοκαυτωμα. 32 Τοτε διεβη ο Ιεφθαε προς τους υιους Αμμων δια να πολεμηση αυτους· και παρεδωκεν αυτους ο Κυριος εις την χειρα αυτου. 33 Και επαταξεν αυτους, απο Αροηρ εως της εισοδου Μινιθ, εικοσι πολεις, και εως της πεδιαδος των αμπελωνων, εν σφαγη μεγαλη σφοδρα. Και εταπεινωθησαν οι υιοι Αμμων εμπροσθεν των υιων Ισραηλ. 34 Και ηλθεν ο Ιεφθαε εις Μισπα προς τον οικον αυτου· και ιδου, η θυγατηρ αυτου εξηρχετο εις συναντησιν αυτου μετα τυμπανων και χορων· και αυτη ητο μονογενης· εκτος αυτης δεν ειχεν ουτε υιον ουτε θυγατερα. 35 Και ειδεν αυτην, διεσχισε τα ιματια αυτου και ειπεν, Οιμοι θυγατηρ μου· ολως κατελυπησας με, και
συ εισαι εκ των καταθλιβοντων με· διότι εγν ηνοιξα το στομα μου προς τον Κυριον, και δεν
dυναμαι να λαβω οπισω τον λογον μου. 36Εκεινη δε ειπε προς αυτον, Πατερ μου, εαν ηνοιξας το
στομα σου προς τον Κυριον, και δεν δυναμαι να λαβω οπισω τον λογον μου.

37Και ειπε προς τον πατερα αυτης, Ας γεινη εις εμε το πραγμα τουτο· αφες με δυο μηνας, δια να υπαγω
να υπαγω να περιελθω τα ορη και να κλαυσω την παρθενιαν μου, εγω και αι συντροφοι μου. 38Ο δε ειπεν,
Υπαγε· και απεστειλεν αυτην δια δυο μηνας, και υπηγεν αυτη μετα των συντροφων αυτης και
εκλαυσε την παρθενιαν αυτης επι τα ορη. 39Και εις το τελος των δυο μηνων επεστρεψε προς τον
πατερα αυτης και ειπεν εις αυτην κατα την ευχην αυτου την οποιαν ευχηθη· και αυτη δεν
eγνωρισεν ανδρα. Και εγεινεν εθος εις τον Ισραηλ,

Chapter 12

1Και συνηχθησαν οι ανδρες Εφραιμ, και επερασαν προς βορραν και ειπαν προς τον Ιεφθαε, Δια
ti επερασας να πολεμησης εναντιον των υιων Αμμων, και δεν εκαλεσας ημας να ελθωμεν μετα
σου; τον οικον σου θελομεν καυσει επανω σου εν πυρι. 2Και ειπεν ο Ιεφθαε προς αυτους, Εγω και
ο λαος μου ηλθομεν εις μεγαλην φιλονεικιαν μετα των υιων Αμμων· και σας εκραξα και δεν με
ιδων οτι δεν με εσωσατε εκ της χειρος αυτων· και ιδων οτι δεν με εσωσατε, ερριψοκινδυνευσα την ζωην μου
και επερασα εναντιον των υιων Αμμων, και ο Κυριος παρεδωκεν αυτους εις την χειρα μου· δια τι
λοιπον ανεβητε προς εμε σημερον δια να με πολεμησητε; 4Τοτε συνηθροισεν ο Ιεφθαε παντας
tους ανδρας της Γαλααδ και επολεμησε τον Εφραιμ· και επαταξαν οι ανδρες της Γαλααδ τους
Εφραιμιτας, διοτι ειπαν, Φυγαδες του Εφραιμ εισθε σεις οι Γαλααδιται, μεταξυ του Εφραιμ και
μεταξυ του Μανασση.

5Και επιασαν αι Γαλααδιται διαβασεις του Ιορδανου προ των Εφραιμιτων· και οποτε τις εκ των Εφραιμιτων φυγαδων ελεγε, Θελω να περασω, τοτε οι ανδρες της Γαλααδ
ελεγον προς αυτον, Μηπως εισαι Εφραιμιτης; Εαν εκεινος ελεγεν, Ουχι, τοτε ελεγον προς αυτον,
Ειπε λοιπον Σχιββωλεθ· και εκεινος ελεγε Σιββωλεθ· διοτι δεν ηδυνατο να προφερη ουτω. Τοτε
επιανον αυτον και εφονευον αυτον εις τας διαβασεις του Ιορδανου. Και επεσον κατ' εκεινον τον
καιρον τεσσακοντα δυο χιλιαδες Εφραιμιται.

7Και εκρινεν ο Ιεφθαε τον Ισραηλ εξ ετη. Και
απεθανεν ο Ιεφθαε ο Γαλααδιτης και εταφη εν πολει τινι της Γαλααδ.

8Και μετ' αυτον εκρινε τον Ισραηλ Αβαισαν ο εκ Βηθλεεμ.

9Και ειχε τριακοντα υιους και τριακοντα θυγατερας, τας οποιας
υπανδρευσεν· ελαβε δε εξωθεν τριακοντα νεας δια τους υιους αυτου. Και εκρινε τον Ισραηλ επτα
ετη.

10Και απεθανεν ο Αβαισαν και εταφη εις Αιαλων εν τη γη Ζαβουλων.

11Και μετ' αυτον εκρινε τον Ισραηλ Αβδων, ο υιος του
Ελληλ, ο Πιραθωνιτης.

12Και ειχε τεσσακοντα δυο χιλιαδες Εφραιμιται. 7Και εκρινεν o Ιεφθαε τον Ισραηλ εξ ετη. Και
απεθανεν o Ιεφθαε o Γαλααδιτης και εταφη εν τη γη Γαλααδ. 8Και ο μετ' αυτον εκρινε τον Ισραηλ Αβαισαν o εκ Βηθλεεμ. 9Και ειχε τριακοντα νεας δια τους υιους αυτου. Και εκρινε τον Ισραηλ επτα
ετη. 10Και απεθανεν ο Αβαισαν και εταφη εις Αιαλων εν τη γη Ζαβουλων. 11Και μετ' αυτον εκρινε τον Ισραηλ Αβδων, ο υιος του
Ελληλ, ο Πιραθωνιτης. 12Και ειχε τεσσακοντα δυο χιλιαδες Εφραιμιται.
και εκρίνε τον Ισραήλ ὀκτώ ετη. Ἡ τετάρτῃ αιώνιον Ισραήλ ὁ Πιραθωνιτής· και εταφη ἐν Πιραθὼν ἐν γῆ Ἐφραίμ, επί το ὀρος Αμαλήκ.

Chapter 13

1Καὶ επράξαν παλιν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· καὶ παρεδώκεν αὐτοὺς ο Κυρίου εἰς τὴν χειρὰ τῶν Φιλισταίων τεσσαράκοντα ετη. 2Ητο δε ἄνθρωπος τις απὸ Σαραὰ, εἰς τὴ τοιαύτη ταυτόν. ὁ Πιραθωνιτής· καὶ εταφη ἐν Πιραθὼν ἐν γῆ Εφραίμ, ἐπὶ τὸ οίκον Ἀμαλήκ.

3Καὶ ευφημιοντα πωλαρια· καὶ εκρίνε τον Ισραήλ ὀκτώ ετη. 4Καὶ απεθάνεν Ἀβδων ὁ υἱὸς τοῦ Ελλήλ ὁ Πιραθωνιτής· καὶ εταφη ἐν Πιραθὼν ἐν γῆ Εφραίμ, ἐπὶ τὸ οίκον Ἀμαλήκ.

5Καὶ εὐφημιοντα πωλαρια· καὶ εκρίνε τον Ισραήλ ὀκτώ ετη. 6Καὶ απεθάνεν Ἀβδων ὁ υἱὸς τοῦ Ελλήλ ὁ Πιραθωνιτής· καὶ εταφη ἐν Πιραθὼν ἐν γῆ Εφραίμ, ἐπὶ τὸ οίκον Ἀμαλήκ.

7Καὶ εὐφημιοντα πωλαρια· καὶ εκρίνε τον Ισραήλ ὀκτώ ετη. 8Καὶ απεθάνεν Ἀβδων ὁ υἱὸς τοῦ Ελλήλ ὁ Πιραθωνιτής· καὶ εταφη ἐν Πιραθὼν ἐν γῆ Εφραίμ, ἐπὶ τὸ οίκον Ἀμαλήκ.

Chapter 13

1Καὶ επράξαν παλιν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· καὶ παρεδώκεν αὐτοὺς ο Κυρίου εἰς τὴν χειρὰ τῶν Φιλισταίων τεσσαράκοντα ετη. 2Ητο δε ἄνθρωπος τις απὸ Σαραὰ, εἰς τὴ τοιαύτη ταυτόν. ὁ Πιραθωνιτής· καὶ εταφη ἐν Πιραθὼν ἐν γῆ Εφραίμ, ἐπὶ τὸ οίκον Ἀμαλήκ.

3Καὶ εὐφημιοντα πωλαρια· καὶ εκρίνε τον Ισραήλ ὀκτώ ετη. 4Καὶ απεθάνεν Ἀβδων ὁ υἱὸς τοῦ Ελλήλ ὁ Πιραθωνιτής· καὶ εταφη ἐν Πιραθὼν ἐν γῆ Εφραίμ, ἐπὶ τὸ οίκον Ἀμαλήκ.

5Καὶ εὐφημιοντα πωλαρια· καὶ εκρίνε τον Ισραήλ ὀκτώ ετη. 6Καὶ απεθάνεν Ἀβδων ὁ υἱὸς τοῦ Ελλήλ ὁ Πιραθωνιτής· καὶ εταφη ἐν Πιραθὼν ἐν γῆ Εφραίμ, ἐπὶ τὸ οίκον Ἀμαλήκ.

7Καὶ εὐφημιοντα πωλαρια· καὶ εκρίνε τον Ισραήλ ὀκτώ ετη. 8Καὶ απεθάνεν Ἀβδων ὁ υἱὸς τοῦ Ελλήλ ὁ Πιραθωνιτής· καὶ εταφη ἐν Πιραθὼν ἐν γῆ Εφραίμ, ἐπὶ τὸ οίκον Ἀμαλήκ.

Chapter 13

1Καὶ επράξαν παλιν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· καὶ παρεδώκεν αὐτοὺς ο Κυρίου εἰς τὴν χειρὰ τῶν Φιλισταίων τεσσαράκοντα ετη. 2Ητο δε ἄνθρωπος τις απὸ Σαραὰ, εἰς τὴ τοιαύτη ταυτόν. ὁ Πιραθωνιτής· καὶ εταφη ἐν Πιραθὼν ἐν γῆ Εφραίμ, ἐπὶ τὸ οίκον Ἀμαλήκ.

3Καὶ εὐφημιοντα πωλαρια· καὶ εκρίνε τον Ισραήλ ὀκτώ ετη. 4Καὶ απεθάνεν Ἀβδων ὁ υἱὸς τοῦ Ελλήλ ὁ Πιραθωνιτής· καὶ εταφη ἐν Πιραθὼν ἐν γῆ Εφραίμ, ἐπὶ τὸ οίκον Ἀμαλήκ.

5Καὶ εὐφημιοντα πωλαρια· καὶ εκρίνε τον Ισραήλ ὀκτώ ετη. 6Καὶ απεθάνεν Ἀβδων ὁ υἱὸς τοῦ Ελλήλ ὁ Πιραθωνιτής· καὶ εταφη ἐν Πιραθὼν ἐν γῆ Εφραίμ, ἐπὶ τὸ οίκον Ἀμαλήκ.

7Καὶ εὐφημιοντα πωλαρια· καὶ εκρίνε τον Ισραήλ ὀκτώ ετη. 8Καὶ απεθάνεν Ἀβδων ὁ υἱὸς τοῦ Ελλήλ ὁ Πιραθωνιτής· καὶ εταφη ἐν Πιραθὼν ἐν γῆ Εφραίμ, ἐπὶ τὸ οίκον Ἀμαλήκ.
αλφιτων προσφοραν και προσεφερεν εις τον Κυριον επι της πετρας· και εθαυματουργησεν· ο δε Μανωε και η γυνη αυτου εβλεπον.

20 Διοτι, ενω η φλοξ ανεβαινεν επανωθεν του θυσιαστηριου προς τον ουρανον, ανεβη και ο αγγελος του Κυριου εν τη φλογι του θυσιαστηριου· ο δε Μανωε και η γυνη αυτου εβλεπον· και επεσαν κατα προσωπον επι την γην. 

21 Και δεν εφανη πλεον ο αγγελος του Κυριου εις τον Μανωε και εις την γυναικα αυτου. Τοτε εγνωρισεν ο Μανωε οτι ητο ο αγγελος Κυριου.

22 Και ειπεν ο Μανωε προς την γυναικα αυτου, Βεβαιως θελομεν αποθανει, διοτι ειδομεν τον Θεον.

23 Αλλ' η γυνη αυτου ειπε προς αυτον, Εαν ο Κυριος ηθελε να θανατωση ημας, δεν ηθελε δειχει εις ημας παντα ταυτα, ουδε αναγγειλει προς ημας τοιαυτα εν τοιουτω καιρω.

24 Και εγεννησεν η γυνη υιον και εκαλεσε το ονομα αυτου Σαμψων· και ηυξηνθη το παιδιον, και ευλογησεν αυτο ο Κυριος.

Chapter 14

1 Και κατεβη ο Σαμψων εις Θαμναθ, και ειδε γυναικα εν Θαμναθ εκ των θυγατερων των Φιλισταιων. 

2 Και ανεβη και ανηγγειλε προς τον πατερα αυτου και προς την μητερα αυτου, λεγων, Ειδον γυναικα εν Θαμναθ εκ των θυγατερων των Φιλισταιων· και τωρα λαβετε αυτην εις εμε δια γυναικα. 

3 Ειπον δε προς αυτον ο πατηρ αυτου και η μητηρ αυτου, Μηπως δεν υπαρχει μεταξυ των θυγατερων των αδελφων σου και μεταξυ παντος του λαου μου γυνη, και υπαγεις συ να λαβης γυναικα εκ των Φιλισταιων των απεριτμητων; Ο δε Σαμψων ειπε προς τον πατερα αυτου, Ταυτην λαβε εις εμε· διοτι αυτη ειναι αρεστη εις τους οφθαλμους μου.

4 Αλλ' ο πατηρ αυτου και η μητηρ αυτου δεν εγνωρισαν οτι παρα Κυριου ητο τουτο, οτι αυτος εζητει αφορμην εναντιον των Φιλισταιων· διοτι κατ' εκεινον τον καιρον οι Φιλισταιοι εδεσποζον επι τον Ισραηλ.

5 Τοτε κατεβη ο Σαμψων μετα του πατρος αυτου και μετα της μητρος αυτου εις Θαμναθ, και ιδου, σκυμνος λεοντος ωρυομενος συναπηντησεν αυτον. 

6 Και επηλθεν επ' αυτον το πνευμα του Κυριου, και διεσπαραξεν αυτον ως εαν ηθελε διασπαραξει εριφιον, μη εχων μηδεν εν ταις χερσιν αυτου· πλην δεν ανηγγειλε προς τον πατερα αυτου η προς την μητερα αυτου τι ειχε καμει.

7 Και κατεβη και ελαλησε προς την γυναικα· και ηρεσεν εις τους οφθαλμους του Σαμψων.

8 Και επεστρεψε μεθ' ημερας να λαβη αυτην· και εξεκλινεν εκ της οδου δια να ιδη το πτωμα του λεοντος· και ιδου, σμηνος μελισσων εν τω πτωματι του λεοντος, και μελι.

9 Και ελαβεν εκ τουτου εις τας χειρας αυτου και επροχωρει τρωγων, και ηλθε προς τον πατερα αυτου και προς την γυναικα· και εκαμεν εκει ο Σαμψων συμποσιον· διοτι ηναι μετ' αυτου.

10 Και επιτιψεν επι τον πατερα αυτου και προς την γυναικα και εδωκεν το αναγεννησενον αυτον προς τον πατερα αυτου· και ηλθεν εκ του πτωματος του λεοντος ελαβε το μελι.

11 Και επεστρεψε προς τον πατερα αυτου και ειπεν, Θαλατειν αινιγμα· εαν δυνηθητε να λυσητε αυτο εις εμε εν ταις επτα ημεραις του συμποσιου και να ευρητε αυτο, τοτε εγω θαλησω εις εσας αινιγματα συντροφους δυο, και εκαμεν εκει ο Σαμψων συμποσιον· διοτι ουτως ευχαριστησην εσιν.

12 Και επεστρεψε προς τον πατερα αυτου, διοτι, ειπε δια το αινιγμα τον οποιον θελετε να λυσητε αυτον εις εμε εν ταις επτα ημεραις του συμποσιου και να ευρητε αυτο, τοτε εγω θαλησω εις εσας αινιγματα συντροφους δυο.
τριακοντα στολας φορεματων. 13' αλλ' εαν δεν δυνηθητε να λυσητε αυτο εις εμε, τοτε σεις θελετε
dωσει εις εμε τριακοντα χιτωνας λινους και τριακοντα στολας φορεματων. Και ειπον προς αυτον,
Προβαλε το αινιγμα σου, δια να ακουσωμεν αυτο. 14' Και ειπε προς αυτους, Εκ του τρωγοντος
eξηλθε τροφη, και εκ του ισχυρου εξηλθε γλυκυτης. Και αυτοι δεν ηδυναντο να λυσωσι το αινιγμα
dia treis ημερας. 15' Και την εβδομην ημεραν ειπαν προς την γυναικα του Σαμψων, Κολακευσον
ton andra sou, και ας μας φανερωση το αινιγμα, δia να μη κατακαυσωμεν σε και τον οικον του
πατρος σου εν πυρι· δia να γυμνωσητε ημας προσεκαλεσατε ημας; δεν ειναι ουτω; 16' και εκλαυσεν
gυνη του Σαμψων εμπροσθεν αυτου και ειπε, Βεβαιως με μισεις και δεν με αγαπας' επροβαλε
aινιγμα προς τους υιους του λαου μου, και εις εμε δεν εφανερωσας αυτο. Ο δε ειπε προς αυτην,
Ιδου, προς τον πατερα μου και προς την μητερα μου δεν εφανερωσα αυτον· και εις σε θελω
φανερωσει; 17' αλλ' αυτη εκλαιεν εμπροσθεν αυτου τας επτα ημερας, καθ' ας ητο το συμποσιον
αυτων: την δε εβδομην ημεραν εφανερωσεν αυτο προς αυτην, διοτι παρηνοχλησεν αυτον· η δε
eφανερωσε το αινιγμα προς τους υιους του λαου αυτης. 18' τοτε ειπον προς αυτουν οι ανδρες της
πολεως την εβδομην ημεραν, πριν δυση ο ηλιος, Τι γλυκυτερον του μελιτος; και τι ισχυροτερον
tου λεοντος; Ο δε ειπε προς αυτους, Εαν δεν ηθελετε αροτριασει με την δαμαλιν μου, δεν ηθελετε
ευρει το αινιγμα μου. 19' και επηλθεν επ' αυτον πνευμα Κυριου· και κατεβη εις Ασκαλωνα και
εφονευσε τριακοντα ανδρας εξ αυτων, και ελαβε τα ιματια αυτων, και εδωκε τας στολας εις τους
εξηγησαντας το αινιγμα. Και εξηφθη ο θυμος αυτου, και ανεβη εις τον οικον του πατρος αυτου.
20' Η δε γυνη του Σαμψων εδοθη εις τον συντροφον αυτου, τον οποιον ειχε φιλον αυτου.

Chapter 15

1' Και μετα τινα καιρον, εν ταις ημεραις του θερισμου του σιτου επεσκεφθη ο Σαμψων την
gυναικα αυτου, φερων εριφιον εξ αιγων· και ειπε, Θελω εισελθει προς την γυναικα μου εις τον
κοιτωνα. Αλλ' ο πατηρ αυτης δεν αφηκεν αυτον να εισελθη.
2' και ειπεν ο πατηρ αυτης, Ειπα κατ' εμαυτον οτι διολου εμισησας αυτην· δια τουτο εδωκα αυτην εις τον συντροφον σου· η μικροτερα
αδελφη αυτης δεν ειναι ωραιοτερα αυτης; λαβε λοιπον αυτην αντ' εκεινης.
3' ο δε Σαμψων ειπε
περι αυτων, Τωρα θελω εισθαι αθωος προς τους Φιλισταιους, αν εγω κακοποιω αυτους. 4' και επηλθεν επ' αυτου πνευμα Κυριου· και κατεβη εις Ασκαλωνα και
eφονευσε τριακοντα ανδρας εξ αυτων, και ελαβε λαμπαδας, και εστρεψεν ουραν
προς ουραν και εβαλε μιαν λαμπαδα μεταξυ των δυο ουρων εις το μεσον. 5' και αναψαν τους λαμπαδας, απελυσεν εις τα σπαρτα των Φιλισταιων, και εκαυσε τας θημωνιας, εως και τα αθεριστα
ασταχυα, εως και τας αμπελους και ελαιας. 6' τοτε οι Φιλισταιοι ειπον, Τις εκαμε τουτο; Και
απεκριθησαν, Σαμψων ο γαμβρος του Θαμναθαιου· διοτι ελαβε την γυναικα αυτου και εδωκεν
αυτην εις τον συντροφον αυτου. Και ανεβησαν οι Φιλισταιοι και εκαυσαν αυτην και τον πατερα
αυτης εν πυρι. 7' και ειπε προς αυτους ο Σαμψων, Αν και σεις εκαμετε τουτο, εγω ομως θελω
eκδικηθη εναντιον σας, και μετα ταυτα θελω παυσει. 8' και επαταξεν αυτους κνημην και μηρον
εν φαγη μεγαλη· και κατεβη και εκαθισεν εις το χασμα της πετρας Ηταμ. 9' ανεβησαν δε οι
Φιλισταιοι και εστρατοπεδεύοντας εν γη Ιουδα και διεκυθήσαν εις Λεχι. 10 Και ειπον οι ανδρες Ιουδα, δια τι ανεβήτε εναντιον ημων; Οι δε απεκρίθησαν, Δια να δεσωμεν τον Σαμψων ανεβημεν, να καμωμεν εις αυτον ως εκαμεν εις ημας. 11 Και κατεβησαν τρεις χιλιαδες ανδρων εκ του Ιουδα εις το χασμα της πετρας Ηταμ και ειπον προς τον Σαμψων, Δεν εξευρεις οτι οι Φιλισταιοι εξουσιαζουσιν εφ' ημων; τι τουτο λοιπον το οποιον εκαμες εις ημας; Ο δε ειπε προς αυτους, Ως εκαμαν εις εμε, ουτως εκαμον εις αυτους. 12 Και ειπον προς αυτον, Κατεβημεν να σε δεσωμεν, δια να σε παραδωσωμεν εις την χειρα των Φιλισταιων. Και ειπε προς αυτους ο Σαμψων, Ορκισθητε προς εμε, οτι σεις δεν θελετε επιπεσει κατ' εμου. 13 Και ειπαν προς αυτον, λεγοντες, Ουχι· αλλα θελομεν σε δεσει δυνατα και σε παραδωσει εις την χειρα αυτων· πλην βεβαιως δεν θελομεν σε θανατωσει. Εδεσαν λοιπον αυτον με δυο νεα σχοινια και ανεβιβασαν αυτον εκ της πετρας.

14 Και οτε ηλθεν εις Λεχι, οι Φιλισταιοι αλαλαζοντες εδραμον εις συναντησιν αυτου. Και επηλθεν επ' αυτον Πνευμα Κυριου· και τα σχοινια, τα εις τους βραχιονας αυτου, εγειναν ως λιναριον το οποιον εξαπτεται εν τω πυρι, και τα δεσμα αυτου επεσον εκ των χειρων αυτου, διεσπασμενα.

15 Και ευρηκε σιαγονα ονου νωπην, και εκτεινας την χειρα αυτου ελαβεν αυτην και εφονευσε δι' αυτης χιλιους ανδρας. 16 Και ειπεν ο Σαμψων, Δια σιαγονος ονου εκαμα σωρους, σωρους, δια σιαγονος ονου εφονευσα χιλιους ανδρας. 17 Και αφου επαυσε λαλων, ερριψε την σιαγονα απο της χειρος αυτου· και ωνομασε τον τοπον εκεινον, Ραμαθ-λεχι.

18 Και διψησας σφοδρα, εβοησε προς τον Κυριον και ειπε, Συ εδωκας δια χειρος του δουλου σου την μεγαλην ταυτην σωτηριαν· και τωρα να αποθανω υπο διψης και να πεσω εις την χειρα των απεριτμητων; 19 Και εσχισεν ο Θεος το κοιλωμα το εν Λεχι, και εξηλθεν υδωρ απ' αυτου· και αφου επιεν, ανελαβε το πνευμα αυτου, και ανεζωοποιηθη· δια τουτο εκαλεσε το ονομα αυτου, Εν-ακκορε, το οποιον ειναι εν Λεχι εως της ημερας ταυτης.

Chapter 16

1Και υπηγεν ο Σαμψων εις την Γαζαν, και ειδεν εκει γυναικα πορνην και εισηλθε προς αυτην. 2Ανηγγειλαν δε προς τους Γαζαιους, λεγοντες, Ο Σαμψων ηλθεν ενταυθα. Και αυτοι περικυκλωσαντες ενεδρευον αυτον ολην την νυκτα εν τη πυλη της πολεως· και ησυχαζον ολην την νυκτα, λεγοντες, Ας προσμενωμεν εως της αυγης της πρωιας και θελομεν φονευσει αυτον. 3Ο δε Σαμψων εκοιμηθη εως μεσονυκτιου· και σηκωθεις περι το μεσονυκτιον επιασε τας θυρας της πυλης της πολεως, και τους δυο παραστατας, και αποσπασας αυτας μετα του μοχλου, επεθεσεν επι των ωμων αυτου και ανεβιβασεν αυτας επι την κορυφην του ορου του κατεναντι της Χεβρων.

4Και μετα ταυτα ηγαπησε γυναικα τινα εν τη κοιλαδι Σωρηκ, της οποιας το ονομα ητο Δαλιδα. 5Και ανεβησαν προς αυτην οι αρχοντες των Φιλισταιων και ειπον προς αυτην, Κολακευσον αυτον και ιδε εις τι ισταται η δυναμις αυτου η μεγαλη, και τινι τροπω δυναμεθα να υπερισχυσωμεν κατ' αυτου, δια να δεσωμεν αυτον, δια να δαμασωμεν αυτον· και ημεις θελομεν σοι δωσει εκαστος χιλια εκατον αργυρια. 6Και ειπεν η Δαλιδα προς τον Σαμψων, Φανερωσον μοι, παρακαλω, εις τι
ισταται η δυναμις σου η μεγαλη, και με τι ηθελες δεθη δια να δαμασθης. 7 Και ειπε προς αυτην ο Σαμψων, Εαν με δεσωσι με επτα χορδας υγρας, αιτινες δεν εξηρανθησαν, τοτε θελω αδυνατησει και θελω εισθαι ως εις των ανθρωπων. 8Τοτε εφεραν προς αυτην οι αρχοντες των Φιλιστανων επτα χορδας υγρας, αιτινες δεν ειχον ξηρανθη, και εδεσεν αυτον με αυτας. 9Ενεδρευον δε ανθρωποι καθημενοι μεν επτα χορδας, και ειπε προς αυτου, Οι Φιλισταιοι επι σε, Σαμψων. Και εκεινος εκοψε τας χορδας, καθως ηθελε κοπη νημα στυπιου, οταν μυρισθη το πυρ. Και δεν εγνωρισθη η δυναμις αυτου. 10Και ειπεν η Δαλιδα προς τον Σαμψων, Ιδου, με εγελασας και ελαλησας προς εμε ψευδη· ειπε μοι λοιπον, παρακαλω, με τι ηθελες δεθη. 11Και ειπε προς αυτην, Εαν με δεσωσι δυνατα με νεα σχοινια, με τα οποια δεν εγεινεν εργασια, τοτε θελω αδυνατησει και θελω εισθαι ως εις των ανθρωπων. 12Ελαβε λοιπον η Δαλιδα σχοινια νεα, και εδεσεν αυτον με αυτα και ειπε προς αυτου, Οι Φιλισταιοι επι σε, Σαμψων. Ενεδρευον δε ανθρωποι καθημενοι εν τω κοιτωι. Και ειπε προς αυτον, Οι Φιλισταιοι επι σε, Σαμψων. Εκατον δε ανθρωποι καθημενοι ευθειαν του κοιτου. Και εκοψεν αυτα απο των βραχιονων αυτου ως νημα. 13Και ειπεν η Δαλιδα προς τον Σαμψων, Μεχρι τουδε με εγελασας και με ειπας ψευδη· ειπε μοι με τι ηθελες δεθη. Και ειπε προς αυτην, Εαν πλεξης τους επτα πλοκαμους της κεφαλης μου εις το διασμα. 14Και αυτη επερασεν αυτους, εμπηγουσα και τον πασσαλον· και ειπε προς αυτον, Οι Φιλισταιοι επι σε, Σαμψων. Και εξυπνησεν εκ του υπνου αυτου και ανεσπασε τον πασσαλον του υφασματος με το διασμα. 15Τοτε ειπε προς αυτου, Πως λεγεις, σε αγαπω, ενω η καρδια σου δεν ειναι μετ' εμου; συ με εγελασας τριτην ταυτην την φοραν, και δεν με εφανερωσας εις τι ισταται η δυναμις σου η μεγαλη. 16Και επειδη εστενοχωρει αυτον καθ' ημεραν με τους λογους αυτης και εβιαζεν αυτον, ωστε η ψυχη αυτου απεκαμε μεχρι θανατου, 17εφανερωσε προς αυτην ολην την καρδιαν αυτου και ειπε προς αυτην, Ξυραφιον δεν ανεβη επι την κεφαλην μου· διοτι εγω ειμαι Ναζηραιος εις τον Θεον εκ κοιλιας μητρος μου. Εαν ξυρισθω, τοτε η δυναμις μου θελει φυγει απ' εμου, και θελω αδυνατισει και κατασταθη ως παντες οι ανθρωποι. 18Και ιδουσα η Δαλιδα, οτι εφανερωσε προς αυτην ολην την καρδιαν αυτου, εστειλε και εκαλεσε τους αρχοντας των Φιλισταιων, λεγουσα, Αναβητε ταυτην την φοραν· διοτι μοι εφανερωσεν ολην την καρδιαν αυτου. Τοτε ανεβησαν προς αυτην οι αρχοντες των Φιλισταιων, φεροντες και το αργυριον εις τας χειρας αυτων. 19Και απεκοιμησεν επι των γονατων αυτου και ανεσπασε τον πασσαλον του υφασματος με το διασμα. 20Και αυτη ειπεν, Οι Φιλισταιοι επι σε, Σαμψων. Και αυτος εξυπνησεν εκ του υπνου αυτου και ειπε, Θελω εξελθει καθως αλλοτε και θελω εκτιναχθη. Αλλ' αυτος δεν εγνωρισεν οτι ο Κυριος ειχεν απομακρυνθη απ' αυτου. 21Και επιασαν αυτον οι Φιλισταιοι και εξωρυξαν τους οφθαλμους αυτου και κατεβιβασαν αυτον εις Γαζαν και εδεσαν αυτον με δυο χαλκινας αλυσεις· και ηλεθεν εν τω οικω του δεσμωτηριου. 22Αι δε τριχες της κεφαλης αυτου ηρχισαν να εκφυωνται παλιν, αφου εξυρισθη.
δια να παιξη εις ημας. Και εκαλεσαν τον Σαμψων εκ του οικου του δεσμωτηριου, και επαιξεν εμπροσθεν αυτων· και εστησαν αυτον αναμεσον των στυλων. 26 Και ειπεν ο Σαμψων προς το παιδιον, το οποιον εκρατει αυτον εκ της χειρος, Αφες με να ψηλαφησω τους στυλους, επι των οποιων ισταται ο οικος, δια να στηριχθω επι των. 27 Ο δε οικος ητο πληρης ανδρων και γυναικων· και ησαν εκει παντες οι αρχοντες των Φιλισταιων· και επι του δωματος περιπου τρεις χιλιαδες ανδρων και γυναικων, οιτινες εθεωρουν τον Σαμψων παιζοντα. 28 Και εβοησεν ο Σαμψων προς τον Κυριον και ειπε, Δεσποτα Κυριε, ενθυμηθητι με, δεομαι και ενισχυσον με, μονον ταυτην την φοραν, Θεε, δια να εκδικηθω κατα των Φιλισταιων δια μιας υπερ των δυο οφθαλμων μου. 29 Και ενηγκαλισθη ο Σαμψων τους δυο μεσους στυλους, επι των οποιων ιστατο ο οικος, και επεστηριχθη επι αυτους, τον ενα με την δεξιαν αυτου και τον αλλον με την αριστεραν αυτου. 30 Και ειπεν ο Σαμψων, Αποθανετω η ψυχη μου μετα των Φιλισταιων. Και εκαμφθη με δυναμιν· και ο οικος επεσεν επι τους αρχοντας και επι παντα τον λαον τον εν αυτω. Οι δε αποθανοντες, τους οποιους εθανατωσεν εν τω θανατω αυτου, ησαν περισσοτεροι παρα οσους εθανατωσεν εν τη ζωη αυτου. 31 Τοτε κατεβησαν οι αδελφοι αυτου και πας ο οικος του πατρος αυτου και εσηκωσαν αυτον· και ανεβιβασαν και εθαψαν αυτον μεταξυ Σαραα και Εσθαολ, εν τω ταφω Μανωε του πατρος αυτου. Εκρινε δε ουτος τον Ισραηλ εικοσι ετη.

Chapter 17

1 Ητο δε ανθρωπος τις εκ του ορους Εφραιμ, και το ονομα αυτου Μιχαιας. 2 Και ειπε προς την μητερα αυτου, Τα χιλια εκατον αργυρια, τα οποια αφηρεθησαν απο σου, δια τα οποια και συ κατηρασθης, και ακομη ελαλησας εις τα ωτα μου, ιδου, το αργυριον ειναι εις εμε· εγω ελαβον αυτο. Η δε μητηρ αυτου ειπεν, Ευλογημενος να ησαι, υιε μου, παρα του Κυριου. 3 Και επεστρεψε τα χιλια και εκατον αργυρια εις την μητερα αυτου, και ειπεν η μητηρ αυτου, Αφιερωμα αφιερωσα το αργυριον εις τον Κυριον εκ της χειρος μου, υπερ του υιου μου, δια να καμη γλυπτον και χωνευτον· και τωρα θελω επιστρεψει αυτο εις σε. 4 Αυτος δε επεστρεψε το αργυριον εις την μητερα αυτου· η δε μητηρ αυτου λαβουσα διακοσια αργυρια, εδωκεν αυτα εις τον χωνευτην, οστις εκαμεν εξ αυτων γλυπτον και χωνευτον· και ησαν εν τω οικω του Μιχαια. 5 Και ο ανθρωπος ο Μιχαιας ειχεν οικον Θεου και εκαμεν εφοδ και θεραφειμ· και καθιερωσεν ενα εκ των υιων αυτου, και εγεινεν εις αυτον ιερευς. 6 Και ητο νεος τις εκ Βηθλεεμ Ιουδα, εκ της φυλης Ιουδα, οστις ητο Λευιτης και παρωκει εκει. 7 Και ανεχωρησεν ο ανθρωπος εκ της πολεως Βηθλεεμ Ιουδα, δια να παροικηση οπου ευρη· και ηλθεν εις το ορος Εφραιμ, εως του οικου του Μιχαια, ακολουθων την οδον αυτου. 8 Και ειπε προς αυτον ο Μιχαιας, Ποθεν ερχεσαι; Ο δε ειπε προς αυτον, Εγω ειμαι Λευιτης εκ Βηθλεεμ Ιουδα και υπαγω σοι να παροικηση σου ευρω. 9 Και ειπε προς αυτον ο Μιχαιας, Καθου μετ' εμου και γινου εις εμε πατηρ και ιερευς, και εγω θελω σοι διδει δεκα αργυρια και στολην και την τροφην σου. Και ο Λευιτης εισηλθε προς αυτον. 10 Και ειχαριστειτο ο Λευιτης
κατοική μετά του ανθρώπου· και ο νεός ήταν εις αυτόν ως εις των υιών αυτού. 12 Και καθιέρωσεν ο Μιχαίας τον Λευιτήν· και ο νεός εγείρεθη εις αυτόν ιερεὺς και εμείνεν εν τῷ οίκῳ τοῦ Μιχαία. 13 Τότε ειπεν ο Μιχαίας, Τωρά γνωρίζω ότι ο Κύριος θέλει με αγαθοποιῆσει, διότι εχῶ Λευιτὴν δία ιερεύνην.

Chapter 18

1 Κατ’ εκείνας τὰς ἡμέρας δὲν ήταν βασιλεὺς εν τῷ Ἰσραήλ· καὶ κατ’ εκείνας τὰς ἡμέρας η φυλή Δαν εξῆτε εἰς αὐτὴν κληρονομίαν διὰ να κατοικήσῃ· διότι εἶχεν ημέρας δὲν εἶχε πεσεί κληρονομία εἰς αὐτοὺς μεταξὺ τῶν υἱῶν τοῦ Ἰσραήλ. 2 Καὶ απεστείλαν οἱ υἱοὶ Δαν εἰς τὸν οίκον τοῦ Μιχαία· καὶ εῆστε εἰς αὐτὸν θεραφῆσαι καὶ εἶπον εἰς αὐτούς, Υπαγετε, εἰς θεραφήσατε τὸν τοπὸν. Καὶ ἦλθον εἰς τὸ ορος Ἐφραίμ, εἰς τὸν οίκον τοῦ Μιχαία, καὶ διενυκτέρευσαν εκεῖ. 3 Διότι καθὼς επλήσιαν εἰς τὸν οίκον τοῦ Μιχαία, εγνώρισαν τὴν φωνὴν τοῦ νεοῦ τοῦ Λευιτοῦ· καὶ εστράφησαν εκεῖ, καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν, Τις σε ἔφερεν εντὸς αὐτῶν; καὶ συ τι καμνεις εἰς τὸν τοπὸ τῷτω; καὶ διὰ τι εἰσαι εντὸς αὐτῶν; 4 Ο δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Οὕτω καὶ οὕτως εἴκασαν εἰς αὐτόν· καὶ εἶπαν πρὸς αὐτούς, Υπαγετε εἰς ἔρημον διὰ να γνωρίσωσιν εὰν εχῇ να εὐοδῶθη η ὁδός ὑμῶν την ὁποίαν ὑπαγετε. 5 Καὶ εἰπαν πρὸς αὐτούς, Καὶ εἴπον σεις; 6 Ο δὲ ιερεὺς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Υπαγετε εἰς καλὸν τοπὸν· αρεστή εἰς τὸν Κύριον εἶναι ἡ ὁδὸς σας, την ὁποίαν ὑπαγετε. 7 Τότε ανεχώρησαν οἱ πεντε ἀνδρεῖς καὶ ἠλθον εἰς Λαῖσα, καὶ εἶδον τὸν λαὸν τὸν κατοικοῦντα εἰς τὴν ἄμεριμνον, κατὰ τὸν τρόπον τῶν Σιδωνίων, ζῶντα καὶ ζῶντα εἰς τὸν τοπὸν, καὶ δεν εἶχον συγκοινωνίαν μὲ καθος αὐτούς. 8 Καὶ επανῆλθον πρὸς τοὺς αδελφοὺς αὐτῶν εἰς Σαραὰ καὶ Εσθαολ· καὶ εἶπαν πρὸς αὐτούς οἱ αδελφοὶ αὐτῶν, Σηκωθῆτε καὶ ας αναβῶμεν εἰς τὸν τοπὸν· διότι εἰδομεν τὸν τοπὸν, καὶ ιδοὺ εἰς τὸν τοπὸν δεν εἶναι ελλεῖσιν οὐδὲν, καὶ αὐτοὶ ησαν μακρὰν τῶν Σιδωνίων, καὶ δεν εἶχον συγκοινωνίαν μὲ καθος. 9 Καὶ επανῆλθον εἰς τὸν τοπὸν τοῦ Μαχανε-δαν, ἐως τῆς ἡμέρας ταυτής· γεγονεῖ δὲν οπίσθεν τῆς Κιριαθ-ιαρείμ. 10 Καὶ ανεβησαν καὶ εστρατοπέδευσαν εἰς Κιριαθ-ιαρείμ, εἰς τὸν τοπὸν, καὶ εἰσέλθη ἐπὶ τὸν οίκον τοῦ Μιχαία, καὶ εχαιρετῆσαν αὐτούς. 11 Καὶ ανεβησαν καὶ εστρατοπέδευσαν εἰς τὴν Κιριαθ-ιαρείμ, εἰς τὸν τοπὸν, καὶ οἱ πεντε ἀνδρεῖς περιεζωσμενοὶ οπλα πολεμικα. 12 Καὶ ενεξε μετὰ τοῦ οίκου τοῦ Μιχαία, καὶ εκεῖ ἤρθον ἐπὶ τὸν τοπὸν αὐτοῦ εἰς τὴν Κιριαθ-ιαρείμ. 13 Καὶ εκεῖθεν επήρεσαν εἰς τὸν τοπὸν· καὶ δια τοῦτο ὑπαγετε, θελετε ελθει εἰς τοὺς Σιδωνίους· διὸ εἰσέλθηνεν εἰς τὸν τοπὸν αὐτοῦ· καὶ με εἵμαθες· καὶ εἰμαί ἱερεὺς αὐτοῦ. 14 Καὶ οἱ πεντε ἀνδρεῖς, οἵτινες εἶχον υπαγει διὰ να κατασκοπεῦσωσι τὸν τοπὸν τῆς Λαίσα, καὶ εὐεργετησαν καὶ εἰπον εἰς αὐτούς τοὺς αδελφούς αὐτῶν, Εξευρετε οτι εἰναι εἰς τοὺς τοῖς οἴκοις εφόδῳ καὶ θεραφεῖν καὶ γλυπτῷ καὶ χωνεύτων ης τρίτην την Κυριαθ-ιαρείμ. 15 Καὶ εστράφησαν εἰς τὸν τοπὸν τῆς Λαίσα, καὶ εὐεργετησαν καὶ εἰκονοσχετο οἱ οἰκίαι τοῦ Μιχαία, καὶ εχαιρετῆσαν αὐτον.
περιεξόμενοι τα πολεμικά οπλα αυτών οι διε των υιών Δαν, εσταθήσαν εις την θυραν του πυλωνος. 17Και ανέβησαν οι πεντε ανδρες, οι διε ειχον υπαγει δια να κατασκοπεύσωσι τον τοπον, και εισηλθον εκει και ελαβον το γλυπτόν και το εφοδ και το θεραφείμ και το χωνευτόν· ο δε ιερευς ιστατο εις την θυραν του πυλωνος μετα των εξακοσιων ανδρων των περιεξόμενων τα πολεμικά οπλα. 18Και καθώς ουτοί εισηλθον εις τον οικον του Μιχαια, και ελαβον το γλυπτόν, το εφοδ και το θεραφείμ και το χωνευτόν, και ανεβησαν οι εις τον θυραν του πυλωνος· οι δε ιερευς ιστατο εις την θυραν του πυλωνος μετα των εξακοσιων ανδρων των περιεξόμενων τα πολεμικά οπλα. 19Και έπεσαν εις τον οικον του Μιχαια, και ελαβον το γλυπτόν και το εφοδ και το θεραφείμ και το χωνευτόν· ο δε ιερευς ιστατο εις την θυραν του πυλωνος μετα των εξακοσιων ανδρων των περιεξόμενων τα πολεμικά οπλα.

Chapter 19

1Κατ’ εκείνας δε τας ημερας βασιλευς δεν ήταν εν τω Ισραηλ’ και ήταν Λευιτης της παροικιας εις τα πλευρα του ορους Εφραιμ, οστις ελαβεν εις εαυτον γυναικα παλλακην εκ Βηθλεεμ Ιουδα. 2Και εκκυλησεν η παλλακη αυτου παρ’ αυτω, και ενακυλησεν εις τον οικον εις την Ιερουσαλημ. 3Και εσηκωθη ο ανηρ αυτης εκει δε τον οικον θεου εις την θυραν εν στοματι μαχαιρας και την πολιν εκαυσαν εν πυρι. 4Και δεν ητο ο σωζων αυτης, διοτι ευρισκετο μακραν απο της Σιδωνος, και δεν ειχον συγκοινωνιαν με ουδενα· εκειτο δε εν τη κοιλαδι της Βαιθ-ρεωβ. 5Και εκαλεσαν το ονομα της πολεως Δαν, κατα το ονομα Δαν του πατρος αυτων, οστις εγεννηθη εις τον Ισραηλ· το δε ονομα της πολεως ητο το παλαι εξ αρχης Λαισα. 6Και εστησαν εις εαυτους το γλυπτον, το οποιον εκαμεν ο Μιχαιας, ολον τον καιρον καθ’ ον οικος του Θεου ητο εν Σηλω.
και υπηγε κατοπιν αυτης, δια να λαληση ευμενως προς αυτην, ωστε να καμη αυτην να επιστρεψη·
ειχε δε μεθ’ εαυτου τον δουλον αυτου και δυο ονους· και αυτη εισηγαγεν αυτον εις τον οικον του
πατρος αυτης· και οτε ειδεν αυτον ο πατηρ της νεας, εχαρη εις την εντευξιν αυτου.  
Και εκρατησεν αυτον ο πενθερος αυτου, ο πατηρ της νεας· και εκαθισε μετ’ αυτου τρεις ημερας· και εφαγον και επιον και διενυκτερευσαν εκει.  
Και την τεταρτην ημεραν, οτε ειπεν ο πατηρ της νεας προς τον γαμβρον αυτου, Στηριξον την καρδιαν σου την πεμπτην ημεραν· 
και την καταλυσαν εις τον οικον του πατρος αυτης· και οτε ειδεν αυτον ο πατηρ της νεας, εχαρη εις την εντευξιν αυτου.
4 Και εκαθισαν και εφαγον και επιον οι δυο ομοι· και ειπεν ο πατηρ της νεας προς τον ανδρα, Ευαρεστηθι, παρακαλω, και διανυκτερευσον, και ας ευφρανθη η καρδια σου.
5 Και την τεταρτην ημεραν, οτε ηγερθησαν το πρωι, εσηκωθη να αναχωρηση· και ειπεν ο πατηρ της νεας προς τον γαμβρον αυτου, Στηριξον την καρδιαν σου με και επιον και διενυκτερευσαν εκει.  
6 Και εκαθισαν και εφαγον και επιον οι δυο ομοι· και ειπεν ο πατηρ της νεας προς τον ανδρα, Ευαρεστηθι, παρακαλω, και διανυκτερευσον, και ας ευφρανθη η καρδια σου.
7 Και οτε ο ανθρωπος εσηκωθη να αναχωρηση, ο πενθερος αυτου εβιασεν αυτον· οθεν εμεινε και διενυκτερευσεν εκει.
8 Και ηγερθη το πρωι την πεμπτην ημεραν δια να αναχωρηση· και ειπεν ο πατηρ της νεας, Στηριξον, παρακαλω, την καρδιαν σου. Και εμειναν εως την ημερα, και συνεφαγον αμφοτεροι. 
9 Και οτε ο ανθρωπος εσηκωθη να αναχωρηση, αυτος και η παλλακη αυτου και ο δουλος αυτου, ειπε προς αυτον ο πενθερος αυτου, ο πατηρ της νεας, Ιδου, τωρα η ημερα κλινει προς εσπεραν· διανυκτερευσατε, παρακαλω· ιδου η ημερα υπαγει να τελειωση· διανυκτερευσον ενταυθα, και ας ευφρανθη η καρδια σου· και αυριον σηκονεσθε το πρωι δια την οδοιποριαν σας και επιστρεφετε εις την οικιαν σου.
10 Ο ανθρωπος ομως δεν ηθελησε να διανυκτερευση· αλλ’ εσηκωθη και ανεχωρησε και ηλθεν εως απεναντι της Ιεβους, ητις ειναι η Ιερουσαλημ· και ειχε μεθ’ εαυτου δυο ονους σαμαρωμενους, και η παλλακη αυτου ητο μετ’ αυτου.
11 Και οτε επλησιασαν εις την Ιεβους, η ημερα ητο πολυ προχωρημενη· και ειπεν ο δουλος προς τον κυριον αυτου, Ελθε, παρακαλω, και ας στρεψωμεν προς την πολιν ταυτην των Ιεβουσαιων, και ας διανυκτερευσωμεν εν αυτη.
12 Και ειπεν ο κυριος αυτου προς αυτον, Δεν θελομεν στρεψει προς πολιν αλλοτριων, ητις δεν ειναι εκ των υιων Ισραηλ· αλλα θελομεν περασει εως Γαβαα. 
13 Και ειπε προς τον δουλον αυτου, Ελθε, και ας πλησιασωμεν εις ενα εκ των τοπων τουτων και ας διανυκτερευσωμεν εν Γαβαα η εν Ραμα.
14 Και διεβησαν και υπηγαν· και εδυσεν επ’ αυτους ο ηλιος πλησιον της Γαβαα, ητις ειναι του Βενιαμιν. Οι δε ανθρωποι του τοπου ησαν Βενιαμιται.
15 Και υψωσας τους οφθαλμους αυτου, ειδε τον ανθρωπον τον οδοιπορον εν τη πλατεια της πολεως· και ειπεν ο ανθρωπος ο γερων, Που υπαγεις; και ποθεν ερχεσαι; 
16 Ο δε ειπε προς αυτον, Ημεις διαβαινομεν εκ Βηθλεεμ Ιουδα εως των πλευρων του ορους Εφραιμ· εκειθεν ειμαι εγω· και υπηγα εως Βηθλεεμ Ιουδα, και τωρα υπαγω εις τον οικον του Κυριου· και δεν εχομεν ελλειψιν ουδενος πραγματος.
ουτοι ευφραίνον τας καρδιάς αυτών, ίδου, οι άνδρες της πόλεως, άνθρωποι παρανόμοι περιεκυκλώσαν την οίκιαν, κρουοντες εις την θυραν· και ειπόν προς τον άνθρωπον τον κυρίον της οίκιας τον γεροντα, λεγόντες, Εκβαίλε τον άνθρωπον, τον ελθόντα εις την οίκιαν σου, δια να γνωρισώμεν αυτόν. 23Και εξήλθε προς αυτούς ο άνθρωπος, ο κυρίος της οίκιας, και είπε προς αυτούς, Μη, αδελφοί μου, παρακαλώ, μη πραξήτε τοιτον κακόν, αφ' ου ο ανθρώπος ουτος εισήλθε εις την οίκιαν σου· μη πραξήτε τοιαυτήν αφροσύνην·

24ιδου, η θυγατέρα μου η παρθένος και η παλλάκη αυτού· τώρα θέλω φερεί αυτάς εξω, και ταπείνωσατε αυτάς και εστείλατε εις αυτάς ο, τι φανή αρέστον εις τους οφθαλμούς σας· αλλ' εις τον άνθρωπον τον αυτόν μη πραξήτε εργόν τοιαύτης αφροσύνης.

25Οι άνδρες δεν ήθελησαν να ακουσώσιν αυτόν· και ελαβεν ο άνθρωπος την παλλάκην αυτού και εφέρεν αυτήν εξω προς αυτούς· και εγνώρισαν αυτήν και υβρίσαν εις αυτήν ολήν την νύκτα εως πρωί· και καθώς εφανή η αύγη, απελύσαν αυτήν.

26Και ηλθεν η γυνή προς το χαραγμα της ημέρας και επεσε παρα την θυραν της οικίας του ανθρώπου, οπου ητο ο κυριός αυτης, εωςου εφέγχε. 27Και εσηκώθη ο κυρίος αυτής το πρωί και ηνοίξε τας θυρας της οικίας και εξήλθε δια να υπαγη εις την οδον αυτου· και ιδου, η γυνη η παλλάκη αυτου πεσμενη εις την θυραν της οικίας και αι χειρες αυτης επι του κατωφλιου.

28Και ειπε προς αυτην, Σηκωθητι και ας υπαγωμεν. Αλλα δεν απεκριθη. Τοτε ανελαβεν αυτην επι τον ονον ο ανθρωπος, και εσηκωθη και υπηγεν εις τον τοπον αυτου.

29Και αφ' ηνοίξε την οικίαν αυτου, ελαβε την μαχαιραν και πιασας την παλλάκην αυτου, διεμελισεν αυτην μετα των οστων αυτης εις δωδεκα μερη, και εστειλεν αυτα εις παντα τα ορια του Ισραηλ. 30Και παντες οσοι εβλεπον, ελεγον, Δεν εγεινεν ουδε εφανη τοιουτον πραγμα, αφ' ης ημερας οι υιοι Ισραηλ ανεβησαν εις γης Αιγυπτου, εως της ημερας ταυτης· σκεφθητε περι τουτου, συμβουλευθητε και λαλησατε.

Chapter 20

1Τοτε εξηλθον παντες οι υιοι Ισραηλ, και συνηθροισθη πασα η συναγωγη ως εις ανθρωπος, απο Δαν εως Βηρ-σαβεε, μετα της γης Γαλααδ, προς τον Κυριον εις Μισπα. 2Και παρεσταθησαν εν τη συναξει του λαου του θεου, οι αρχηγοι παντος του λαου, πασαι αι φυλαι του Ισραηλ, τετρακοσιαι χιλιαδες ανδρων πεζων, συροντων μαχαιραν. 3Και ηκουσαν οι υιοι Βενιαμιν, οτι ανεβησαν οι υιοι Ισραηλ εις Μισπα. Και ειπον οι υιοι Ισραηλ, Ειπατε, πως συνεβη η κακια αυτη; 4Και απεκριθη ο ανθρωπος ο Λευιτης, ο ανηρ της φονευθεισης γυναικος, και ειπεν, Ηλθον εις Γαβαα, ητις ειναι του Βενιαμιν, εγω και η παλλακη μου, δια να παναυγασωμεν, και εσηκωθησαν αυτην και υβρισαν εις αυτην, εστειλαν αυτην εις παντα τα ορια της κληρονομιας του Ισραηλ· διοτι επραξαν ανοσιουργιαν και αφροσυνην εν τω Ισραηλ· 5ιδου, παντες σεις οι υιοι Ισραηλ συμβουλευθητε ενταυθα μεταξυ σας και δοτε την γνωμην σας. 6Και εσηκωθη πας ο λαος ως εις ανθρωπος, ειπεν, Δεν θελομεν υπαγει ουδεις εις την σκηνην αυτου, ουδε θελομεν επιστρεψει ουδεις εις τον οικον.
αυτου· 9 αλλα τωρα τουτο ειναι το πραγμα το οποιον θελομεν καμει εις την Γαβαα· θελομεν αναβη εναντιον αυτης κατα κληρους· 10 και θελομεν λαβει δεκα ανδρας εις τους εκατον απο πασων των φυλων Ισραηλ, και εκατον εις τους χιλιους, και χιλιους εις τους μυριους, δια να φερωσι τροφας εις τον λαον, ωστε, αφοειδωσι εις Γαβαα του Βενιαμιν, να καμωσιν εις αυτην καθ' ολην την αφροσυνην την οποιαν αυτη εκαμεν εις τον Ισραηλ. 11 Και συνηχθησαν εναντιον της πολεως παντες οι ανδρες Ισραηλ, ηνωμενοι ομου ως εις ανθρωπος. 12 Και απεστειλαν αι υιοι Βενιαμιν ανδρας εις πασαν την φυλην Γαβαα, λεγοντες, Ποια κακια ειναι αυτη, ητις επραχθη μεταξυ σας; 13 τωρα λοιπον παραδωσατε τους ανθρωπους, τους παρανομους εκεινους τους εν Γαβαα, δια να θανατωσιν εις αυτην καθ' ολην την αφροσυνην την οποιαν αυτη εκαμεν εις τον Ισραηλ.

Και συνηχθησαν εναντιον της πολεως παντες οι ανδρες Ισραηλ, ηνωμενοι ομου ως εις ανθρωπος. 12 Και απεστειλαν αι φυλαι του Ισραηλ ανδρας εις πασαν την φυλην Βενιαμιν, λεγοντες, Ποια κακια ειναι αυτη, ητις επραχθη μεταξυ σας; 13 τωρα λοιπον παραδωσατε τους ανθρωπους, τους παρανομους εκεινους τους εν Γαβαα, δια να θανατωσιν εις αυτην καθ' ολην την αφροσυνην την οποιαν αυτη εκαμεν εις τον Ισραηλ. Αλλα δεν ηθελησαν να ακουσωσιν οι υιοι Βενιαμιν την φωνην των αδελφων αυτων, των υιων Ισραηλ. 14 Και συνηχθησαν οι υιοι Βενιαμιν απο των πολεων εις Γαβαα, δια να εξελθωσιν εις πολεμον εναντιον των υιων Ισραηλ.

Και αναψυχωθεις ο λαος, οι ανδρες του Ισραηλ, συνηψε παλιν μαχην, εν τω τοπω οπου ειχε παραταχθη την πρωτην ημεραν. 23 Ανεβησαν δε οι υιοι Ισραηλ και εκλαυσαν ενωπιον του Κυριου εως εσπερας, και ηρωτησαν τον Κυριον, λεγοντες, Να αναβω παλιν εις μαχην εναντιον των υιων Βενιαμιν του αδελφου μου; Και ο Κυριος ειπεν, Αναβα· διοτι αυριον θελω παραδωσει αυτους εις την χειρα σου. 29 Και εθεσεν ο Ισραηλ ενεδραν κατα της Γαβαα κυκλω.
δευτεραν φοραν. 31 Και εξελθοντες οι υιοι Βενιαμιν εναντιον του λαου, απεσπασθησαν απο της πολεως και ηρξαν να κτυπωσι τινας εκ του λαου, φονευοντες, ως αλλοτε, εις τας οδους, εκ των οποιων η μια αναβανει προς Βαιθηλ, η δε αλλη προς την Γαβαα εν τη πεδιαδι, περιπου τριακοντα ανδρας εκ του Ισραηλ. 32 Και ειπον οι υιοι Βενιαμιν, αυτοι πιπτουσι εμπροσθεν ημων, καθως προτερον. Αλλ' οι υιοι Ισραηλ ειπαν, Ας φυγωμεν και ας αποσπασωμεν αυτους εκ της πολεως εις τας οδους. 33 Και παντες οι ανδρες Ισραηλ εσηθησαν εκ της θεσεως αυτης, απο του λιβαδιου της Γαβαα. 34 Και ηλθον εναντιον της Γαβαα δεκα χιλιαδες ανδρων εκλεκτων εκ παντος του Ισραηλ, και η μαχη εσταθη βαρεια· αλλ' αυτοι δεν εγνωριζον οτι το κακον ητο πλησιον αυτων. 35 Και επαταξεν ο Κυριος τον Βενιαμιν εμπροσθεν του Ισραηλ. και εξωλοθρευσαν οι υιοι Ισραηλ κατ' εκεινην την ημεραν εκ των Βενιαμιτων εικοσιπεντε χιλιαδας και εκατον ανδρας· παντες ουτοι εσυρον ρομφαιαν. 36 Και ειδον οι υιοι Βενιαμιν οτι εκτυπηθησαν· διοτι οι ανδρες Ισραηλ υπεχωρησαν εις τους Βενιαμιτας, εχοντες το θαρρος αυτων εις την ενεδραν την οποιαν ειχον θεσει πλησιον της Γαβαα. 37 Και οι ενεδρευοντες ωρμησαν και εχυθησαν επι την Γαβαα· και οι ενεδρευοντες εξηπλωθησαν και επαταξαν πασαν την πολιν εν στοματι μαχαιρας. 38 Οι δε ανδρες Ισραηλ ειχον διορισει σημειον εις τους ενεδρευοντας, να υψωσωσι πυρ καπνωδες απο της πολεως. 39 Και οτε υπεχωρησαν οι υιοι Ισραηλ εν τη μαχη, ο Βενιαμιν ηρχισε να κτυπα, και εφονευσεν εκ των Ισραηλιτων περιπου τριακοντα ανδρας· διοτι ειπαν, Βεβαιως παλιν πιπτουσιν εμπροσθεν ως εν τη πρωτη μαχη. 40 Αλλ' οτε το πυρ ηρχισε να υψουται απο της πολεως με στυλον καπνου, οι Βενιαμιται επεβλεψαν οπισω αυτων, και ιδου, η πυρκαια της πολεως ανεβαινεν εις τον ουρανον. 41 Και οτε επεστρεψαν οι ανδρες Ισραηλ, ετραπησαν εμπροσθεν των υιων Ισραηλ προς την οδον της ερημου· αλλ' η μαχη επροφθασεν αυτους· διοτι οι εκ των πολεων εξωλοθρευον αυτους εν μεσω αυτων. 42 Και επεσον εκ του Βενιαμιν δεκαοκτω χιλιαδες ανδρων. παντες ουτοι ανδρες δυνατοι. 43 Τοτε ετραπησαν και εφυγον προς την ερημον εις την πετραν Ριμμων, και ετραπησαν εις τον ουρανον και ευρισκομενα πολεις παρεδωκαν εις πυρ. 44 Ουτω παντες οι πεσοντες κατ' εκεινην την ημεραν εκ του Βενιαμιν ησαν εικοσιπεντε ανδρες συροντων ρομφαιαν· παντες ουτοι ανδρες δυνατοι. 45 Εξακοσιοι ως ανδρες ετραπησαν και εφυγον προς την ερημον εις την πετραν Ριμμων, και ημεραν ησαν εικοσιπεντε ανδρες συροντων ρομφαιαν· παντες ουτοι ανδρες δυνατοι.

Chapter 21
Καὶ οἱ ἀνδρὲς Ἰσραήλ εἶχον ὀμοσεὶ εἰς τὸν Βενιαμίν διὰ γυναῖκα. Ἐπεὶ ἦλθεν ο ἀρσενικὸς ὅς ἦν τυχὼς εἰς τὸν Βενιαμίν, καὶ ἐκαθίσασεν εἰς τὸν Κυριόν, εἰπὼν δὲ τοῖς ἀνδρίσι, οὐδεὶς ἐκ τούτων ἦθελεν δῶσει τὴν γυναίκα τοῦ Ἱσραήλ. Τὸν δὲ παῖς τουτοῦ ἐκατέργασαν καὶ ἐξέδωκαν αὐτὸν τὸν Κυριόν, εἰπὼν δὲ τοῖς ἀνδρίσι, οὐδεὶς ἦθελεν δῶσει τὴν γυναίκα τοῦ Ἱσραήλ. Διὸ οὐδεὶς ἦθελεν δῶσει τὴν γυναίκα τοῦ Βενιαμίν. 

Καὶ ἐλήλυσαν τὸν ἱερὸν τοῦ Κυριοῦ εἰς τὴν πόλιν τοῦ Βενιαμίν. Τὸν δὲ παῖς ἐκατέργασαν καὶ ἐκατέργασαν αὐτὸν τὸν Κυριόν. Τὸν δὲ παῖς εἰπὼν, Οὐδεὶς ἦθελεν δῶσει τὴν γυναίκα τοῦ Βενιαμίν. Τὸν δὲ παῖς ἐκατέργασαν καὶ ἐκατέργασαν τὴν γυναίκα τοῦ Ἱσραήλ. 

Καὶ ἔδωκαν τὸν παῖς τοῦ Βενιαμίν αὐτῶν εἰς τὸν Κυριόν, καὶ ἐκατέργασαν καὶ ἐκατέργασαν τὴν γυναίκα τοῦ Βενιαμίν. Τὸν δὲ παῖς εἰπὼν, Οὐδεὶς ἦθελεν δῶσει τὴν γυναίκα τοῦ Βενιαμίν. Τὸν δὲ παῖς ἐκατέργασαν καὶ ἐκατέργασαν τὴν γυναίκα τοῦ Βενιαμίν. 

Καὶ ἐδάφισαν τὰς αμπελῶνας τῆς Σηλώς. Τὸν δὲ παῖς ἐκατέργασαν καὶ ἐκατέργασαν τὴν γυναίκα τοῦ Βενιαμίν. Τὸν δὲ παῖς εἰπὼν, Οὐδεὶς ἦθελεν δῶσει τὴν γυναίκα τοῦ Βενιαμίν. Τὸν δὲ παῖς ἐκατέργασαν καὶ ἐκατέργασαν τὴν γυναίκα τοῦ Βενιαμίν.
εἰσθαί ενοχοί. 23Καὶ εκάμον ὠτῶς οἱ υἱοὶ Βενιαμίν, καὶ ἔλαβον γυναῖκας κατὰ τὸν ἀρίθμον αὐτῶν εξ ἐκείνων αἰτίνες εχορεύουν, ἀρπασάντες αὐτας· καὶ ἀνεχώρησαν καὶ ὑπεστρέψαν εἰς τὴν κληρονομιάν αὐτῶν, καὶ εκτίσαν τὰς πόλεις καὶ κατωκῆσαν εἰς αὐτας. 24Καὶ ἀνεχώρησαν εἰς τὸν καιρὸν τοὺς υἱοὺς Ισραήλ, εἰς τὴν φυλήν αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν κληρονομιάν αὐτοῦ· καὶ ἔξηλθον ἐκεῖθεν, εἰς τὴν φυλήν αὐτοῦ, καὶ ἔτρεξαν τὰς πόλεις καὶ κατωκῆσαν εἰς αὐτας.

Ruth

Chapter 1

1Καὶ εἴς ταῖς ἡμέρας τοῦ Κυρίου τοῦ Ισραήλ, ἐγείνετο πείνα εἰς τὴν γῆν. Ἐλαβαν δὲ ἄνθρωπος Ἰουδαῖος ἀπὸ Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας παροικῆσαι ἐν γῇ Μωαβίᾳ. 2Τὸ δὲ όνομα τοῦ ἄνθρωποῦ ἦν Ελιμελεχ, καὶ τὸ όνομα τῆς γυναῖκος αὐτοῦ Ναομι. 3Καὶ ἐστεραθη η γυνή τοῦ Μαηλ καὶ τοῦ Χελαιων. 4Καὶ ὑπῆρξαν οἱ δύο υἱοί αὐτῶν Μααλων καὶ Χελαιων, Εφραθαιοὶ ἐκ Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας. 5Απέθανον δὲ οἱ δύο Χελαιων καὶ Μααλων· καὶ ἐστεραθη η γυνή τῶν δύο υἱών αὐτῆς καὶ τοῦ ἀνδρος αὐτῆς. 6Τότε εσηκώθη αὐτή καὶ ἀνυμφαί ἀναπαύσιν· ἐκεῖθεν δὲ ἤρθαν εἰς γῆν Μωαβίαν. 7Καὶ ἐπονομάσθη τὸν καιρὸν τοῦ ἐπεσκέπθη τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου τοῦ Ισραήλ καὶ ἐδώκεν αὐτοῖς ἄρτον μετὰ τῶν ἡμερῶν τούτων. 8Καὶ ἐξῆλθον εἰς τὸν τόπον τοῦ ὄρους τοῦ Κυρίου τοῦ Ισραήλ. 9Καὶ εἶπεν η Ναομι πρὸς τὰς δύο νυμφαίς αὐτῆς, Ὑπαγετε, επιστρέψατε εἰς τὸν οίκον ὑπαρχόντος σας. 10Εἴπε δὲ η Ναομι πρὸς τὰς δύο νυμφαίς αὐτῆς, Μη ἔκπληξίνην τοὺς ἀδελφοὺς σας· ἐπεῖδη εἶπεν η Ναομι πρὸς τὰς δύο νυμφαίς αὐτῆς, Μη ἔκπληξίνην τοὺς ἀδελφοὺς σας. 11Καὶ εἶπεν πρὸς τὸν θεὸν τοῦ Κυρίου τοῦ Ισραήλ, ἐκεῖθεν δὲ ἔκπληξίνης τοὺς ἀδελφοὺς σας. 12Εἴπε δὲ πρὸς τὸν θεὸν τοῦ Κυρίου τοῦ Ισραήλ, ἐκεῖθεν δὲ ἔκπληξίνης τοὺς ἀδελφοὺς σας. 13Καὶ ἐξῆλθον εἰς τὸν οίκον τοῦ λαοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ Ισραήλ. 14Εἴπε δὲ η Ναομι πρὸς τὸν θεὸν τοῦ Κυρίου τοῦ Ισραήλ, ἐκεῖθεν δὲ ἔκπληξίνης τοὺς ἀδελφοὺς σας. 15Καὶ εἶπεν πρὸς τὸν θεὸν τοῦ Κυρίου τοῦ Ισραήλ, ἐκεῖθεν δὲ ἔκπληξίνης τοὺς ἀδελφοὺς σας.
αν συ υπαγης, και εγω θελω να εναπαγηῃ· και εγω θελω να αναπαγω. 17 οπου αν αποδηχθης, θελω να αποδηχω· και εκει θελω να ειναι παραμετρησες. 18 ο Κυριος εις εμε· και εμε· αποθανης, θελω να αποθανει· και εκει· ταφη·
οικες να ονομαζετε, επειδη εμε· και εμε. 19 οπου αποθανης, θελω να αποθανει· και εκει· ταφη· ο Θεος σου, Θεος μου, ο Θεος μου·
οπου αν παραμεινης, και εγω να παραμεινω· αν ουτω· να καμη· ο Κυριος· ο θανατος· χωριση· εμε· απο· σου·
17 Ναομι οτι αυτη διισχυριζετο· να υπαγη μετ' αυτης, επαυσε· να μη λαλη προς· αυτης·
18 ιδους· η ναομι· η ναομι· η ναομι· η ναομι· η ναομι·
19 περιεπατησαν· αμφοτεραι· εωσου· εφτασαν εις· Βηθλεεμ· Και· οτε· επεθανε· εις·
20 ουτω· να καμη· ες· ο Κυριος· ουτω· να προσθεση· εαν· ο θανατος· και·
21 η Ναομι· η ναομι· η ναομι·
22 η ναομι· μετ' αυτης· Ρουθ· η μωαβιτις·
Chapter 2
1 Ειχε· δε· η Ναομι· συγγενη· τινα· του· ανδρος· αυτης·
2 ανθρωπον· δυνατον· εν· ισχυι·
3 Και· ειπε· η· Ρουθ· η· Μωαβιτις· προς· την· Ναομι·
4 Δεν· ακουεις· θυγατηρ· μου·
5 Ας· σταχυολογησω· παρακαλω·
6 Δεν· ακουεις· θυγατηρ· μου·
7 Και· ο Βοοζ· ηλθεν· εκ· Βηθλεεμ·
8 Ας· ευρω· χαριν· εις· τους· οφθαλμους·
9 Μη· υπαγης· να· σταχυολογησης· και·
10 Ας· ευρω· χαριν· εις· τους· οφθαλμους·
11 Και· ο Βοοζ· απεκριθη· και· ειπε·
12 Θελω· να· ανταμειψη· το· εργον· και·
13 Ας· ευρω· χαριν· εις· τους· οφθαλμους·
14 Ας· ευρω· χαριν· εις· τους· οφθαλμους·
15 Και· ο Βοοζ· απεκριθη· και· ειπε·
16 Βοοζ· ηλθεν· εκ· Βηθλεεμ· και· ειπε·
17 Και· ειπε· η· Ρουθ· η· Μωαβιτις· προς· την· Ναομι·
18 Ας· σταχυολογησω· παρακαλω·
καὶ εἰπε πρὸς αὐτὴν ὁ Βοοζ τῇν ωρᾷ τοῦ φαγῆτου, Ἑλθε καὶ φαγὲ εκ τοῦ ἀρτοῦ καὶ βρεξὸν τὸ ψωμῖν σου εἰς τὸ οὖς. Καὶ αὐτὴ ἐκαθίσεν εἰς τὰ πλαγία τῶν θεριστῶν· ἐκεῖνος δὲ ἐδωκεν εἰς αὐτὴν σιτὸν πεφρυγανισμένον, καὶ φαγε καὶ εὐχρείαθη καὶ ἐπερισσευε. Καὶ εἰπε πρὸς αὐτήν, Ελθε καὶ φαγε εκ τοῦ αρτοῦ καὶ βρεξον τὸ ψωμῖν σου εἰς τὸ οὖς καὶ αφίνετε να συλλέγετε καὶ μὴ ελεγχετε αὐτὴν. Καὶ εἰπεν πρὸς αὐτήν, Εἰς τὸ αγρόν εως ἐσπέρας καὶ εκοπανισεν ὁσον εσταχυολογησε· καὶ ἐπερισσευες· καὶ δεματίων ἀς σταχυολογη, καὶ μὴ επιπλητετε αὐτὴν· καὶ μαλιστα αφινετε να πιπτη τι απο τῶν χειροβολων δια αὐτὴν καὶ αφινετε να συλλεγη καὶ μὴ ελεγχετε αὐτὴν.

Καὶ εσηκωθη να σταχυολογη,
καὶ προσεταξεν ο Βοοζ εις τους νεους αυτου, λεγων, Και μεταξυ των δεματιων ας σταχυολογη, καὶ μη επιπληττετε αυτην· και μαλιστα αφινετε να πιπτη τι απο των χειροβολων δια αυτην καὶ αφινετε να συλλεγη καὶ μη ελεγχετε αὐτὴν.

Καὶ εσταχυολογησεν εν τω αγρω εως εσπερας καὶ εκοπανισεν ὁσον εσταχυολογησε· καὶ ητο εως εν εφα κριθης. Καὶ εσηκωσεν αυτο καὶ εισηλθεν εις την πολιν· και ειδεν η πενθερα αυτης οσον εσταχυολογησε· και εκβαλουσα η Ρουθ, εδωκεν εις αυτην ο, τι ειχε περισσευσε αφοῦ εχορτασθη.

Καὶ ειπε προς την δουλην σου, αν και εγω δεν ειμαι ουδε ως μια των θεραπαινιδων σου. 14Καὶ εἰπε πρὸς αὐτὴν ὁ Βοοζ τῇν ωράν τοῦ φαγῆτου, Ἑλθε καὶ φαγέ εκ τοῦ ἀρτοῦ καὶ βρεξόν τὸ ψωμῖν σου εἰς τὸ οὖς. Καὶ αὐτὴ ἐκαθίσεν εἰς τὰ πλαγία τῶν θεριστῶν· ἐκεῖνος δὲ ἐδωκεν εἰς αὐτὴν σιτὸν πεφρυγανισμένον, καὶ εφαγε καὶ εὐχρείαθη καὶ ἐπερισσευε. 15Καὶ εἰπε πρὸς αὐτήν, Ελθε καὶ φαγε εκ τοῦ αρτοῦ καὶ βρεξον τὸ ψωμῖν σου εἰς τὸ οὖς καὶ αφίνετε να συλλέγετε καὶ μὴ ελεγχετε αὐτὴν. 16Καὶ εἰπε πρὸς αὐτήν, Εἰς τὸ αγρόν εως ἐσπέρας καὶ εκοπανισεν ὁσον εσταχυολογησε· καὶ ἐπερισσευες· καὶ δεματίων ἀς σταχυολογη, καὶ μὴ επιπλητετε αὐτην· και μαλιστα αφινετε να πιπτη τι απο των χειροβολων δια αυτην καὶ αφινετε να συλλεγη καὶ μη ελεγχετε αὐτην.
10 Ὅπως εἶπεν, Ἐυλογήμενη να ἔσαι παρὰ Κυρίου, θυγατέρ; διότι ἐδειξας περισσότεραν αγαθωσύνην εὐχατον παρὰ προτερον, μὴ υπαγούσα καταπιν νεων, εἰτε πτωχῶν εἰτε πλούσιων· 11 καὶ τώρα, θυγατέρ, μὴ φοβοῦ θέλω καμείς εἰς σε παν ο, τι εἶπης; διότι πᾶσα η πολίς τοῦ λαοῦ μου εξεύρει στὶς σου γυνην ἐναρετόν. 12 καὶ τώρα, θυγατέρ, μὴ φοβου· θελω καμείς εἰς σε παν ο, τι εἶπης· διότι πᾶσα η πολίς τοῦ λαοῦ μου εξεύρει στὶς σου γυνην ἐναρετόν· 13 καὶ τώρα, θυγατέρ, μὴ φοβου· θελω καμείς εἰς σε παν ο, τι εἶπης· διότι πᾶσα η πολίς τοῦ λαοῦ μου εξεύρει στὶς σου γυνην ἐναρετόν. 14 καὶ τώρα, θυγατέρ, μὴ φοβου· θελω καμείς εἰς σε παν ο, τι εἶπης· διότι πᾶσα η πολίς τοῦ λαοῦ μου εξεύρει στὶς σου γυνην ἐναρετόν. 15 Και εκοιμηθη παρα τους ποδας αυτου εως πρωι· και εσηκωθη πριν διακρινη ανθρωπον. Και εκεινος ειπεν, Ας μη γνωρισθη οτι ηλθεν η γυνη εις το αλωνιον.

Chapter 4

1 Και ανεβη ο Βοοζ εις την πυλην και εκαθισεν εκει· και ιδου, διεβαινεν ο συγγενης, περι του οποιου ωμιλησεν ο Βοοζ. Και ειπεν, Ω συ, στρεψον, καθισον ενταυθα. Και εστραφη και εκαθισε. 2 Και ελαβεν ο Βοοζ δεκα ανδρας εκ των πρεσβυτερων της πολεως, και ειπε, Καθισατε ενταυθα. Και εκαθισαν. 3 Και ειπε προς τον συγγενη, Η Ναομι, η επιστρεψασα εκ γης Μωαβ, πωλει το μεριδιον του αγρου, το οποιον ητο του αδελφου ημων Ελιμελεχ· 4 και εγω ειπα να σε ειδοποιησω, λεγων, Αγορασον αυτο εις σεαυτον επι των κατοικων και επι των πρεσβυτερων του λαου μου· εαν θελης να εξαγορασης αυτο ως συγγενης, εξαγορασον· αλλ' εαν δεν θελης να εξαγορασης αυτο, ιδιος τον νυκτα· και το πρωι εαν αυτος θελη να εκπληρωση προς σε το χρεος το συγγενικο, καλον· ας το εκπληρωση· αλλ' εαν δεν θελη να εκπληρωση προς σε το χρεος το συγγενικο, τοτε εγω θελω εκπληρωση τουτο προς σε, ζη Κυριος· κοιμηθητι εως πρωι. 5 Και εγω ειμαι μετα σε. Ο δε ειπεν, Εγω θελω εξαγορασει αυτο.

334

Anonymous Greek Bible (Modern)
παντα τα του Ελιμελεχ και παντα τα του Χελαιων και Μααλων, εκ της χειρος της Ναομι· 10και προσετι, την Ρουθ την Μωαβιτιν την γυναικα του Μααλων, ελαβον εις εμαυτον δια γυναικα, δια να αναστησω το ονομα του αποθανοντος επι της κληρονομιας αυτου, δια να μη εξαλειφθη το ονομα του αποθανοντος εκ των αδελφων αυτου και εκ της πολεως της κατοικιας αυτου· μαρτυρες εισθε σημερον. 11Και πας ο λαος ο εν τη πυλη και οι πρεσβυτεροι ειπαν, Μαρτυρες· ο Κυριος να καμη την γυναικα, ητις εισερχεται εις τον οικον σου, ως την Ραχηλ και ως την Λειαν, αιτινες αναστησαν αμφοτεραι τον οικον Ισραηλ· και ισχυε εν Εφραθα και εσο περιφημος εν Βηθλεεμ· 12και ας γεινη ο οικος σου ως ο οικον του Φαρες, τον οποιον εγεννησεν η Θαμαρ εις τον Ιουδαν, εκ του σπερματος το οποιον ο Κυριος θελει δωσει εις σε εκ της νεας ταυτης.

1 Samuel

Chapter 1

1 Ητο δε ανθρωπος τις εκ Ραμαθαιμ-σοφιμ, εκ του ορους Εφραιμ, και το ονομα αυτου Ελκανα, υιος του Ιεροαμ, υιου Ελιου, υιου Θοου, υιου Σουφ, Εφραθαιος. 2Και ειχεν ουτος δυο γυναικας· το ονομα της μιας Αννα, και το ονομα της δευτερας Φενιννα· η μεν Φενιννα ειχε τεκνα, η δε Αννα δεν ειχε τεκνα. 3Ανεβαινε δε ο ανθρωπος ουτος εκ της πολεως αυτου κατ' ετος, δια να προσκυνηση και να προσφερη θυσιαν προς τον Κυριον των δυναμεων εν Σηλω. Και ησαν εκει οι δυο υιοι του Ηλει, Οφνει και Φινεες, ιερεις του Κυριου. 4Εφθασε δε η ημερα, καθ' ην εθυσιασεν ο Ελκανα και εδωκε μεριδας εις την Φενινναν την γυναικα αυτου και εις παντας τους υιους αυτης.

5εις δε την Ανναν εδωκε διπλασιαν μεριδα· διοτι εγεννησεν αυτον η νυφη σου, ητις σε αγαπα, ητις ειναι εις σε καλητερα παρα επτα υιους. 6Τοτε ελαβεν η Ναομι το παιδιον και εθεσεν αυτο εις τον κολπον αυτης και εγεινεν εις αυτο τροφος. 7Και οι γειτονες εδωκαν εις αυτο ονομα, λεγουσαι, Υιος εγεννηθη εις την Ναομι· και εκαλεσαν το ονομα αυτου Ωβηδ· ουτος ειναι ο πατηρ του Ιεσσαι πατρος του Δαβιδ.

8η γενεαλογια του Φαρες· ο Φαρες εγεννησε τον Εσρων, 19Εσρων δε εγεννησε τον Αραμ, Αραμ δε εγεννησε τον Αμιναδαβ, 20Αμιναδαβ δε εγεννησε τον Ναασσων, Ναασσων δε εγεννησε τον Σαλμων, 21Σαλμων δε εγεννησε τον Βοοζ, Βοοζ δε εγεννησε τον Ωβηδ, 22Ωβηδ δε εγεννησε τον Ιεσσαι, και ο Ιεσσαι εγεννησε τον Δαβιδ.
ετος· οσακις ανεβαινεν εις τον οικον του Κυριου, ουτω παρωξυνεν αυτην· και εκεινη εκλαιε και
dεν ετρωγεν. Ειπε δε προς αυτην Ελκανα ο ανηρ αυτης, Αννα, δια τι κλαιεις; και δια τι
dεν τρωγεις; και δια τι η καρδια σου ειναι τεθλιμμενη; δεν ειμαι εγω εις σε καλητερος παρα
dεκα υιους; Και εσηκωθη η Αννα, αφοει αφαγον εν Σηλω και αφο επιον· ο Κυριος
dεν εκαθητο επι καθεδρας, πλησιον του παραστατου της πυλης του ναου του Κυριου. Και
αυτη ητο καταπικραμενη την ψυχην και προσηυχετο εις τον Κυριον, κλαιουσα καθ' υπερβολην.
Ειπε δε προς αυτην Ελκανα ο ανηρ αυτης, Αννα, δια τι κλαιεις; και δια τι δεν τρωγεις;
και δια τι η καρδια σου ειναι τεθλιμμενη; δεν ειμαι εις σε καλητερος παρα δεκα υιους;
εσηκωθη η Αννα, αφοει εφαγον εν Σηλω και αφο επιον· ο δε Ηλει ο ιερευς εκαθητο επι καθεδρας,
edεν ειμαι εις σε καλητερος παρα δεκα υιους; Και αυτη ητο καταπικραμενη την ψυχην και προσηυχετο εις τον Κυριον, κλαιουσα καθ' υπερβολην.
Και εσηκωθη η Αννα, αφοει εφαγον εν Σηλω και αφο επιον· ο δε Ηλει ο ιερευς εκαθητο επι καθεδρας,
edεν ειμαι εις σε καλητερος παρα δεκα υιους; Και αυτη ητο καταπικραμενη την ψυχην και προσηυχετο εις τον Κυριον, κλαιουσα καθ' υπερβολην.
Και εσηκωθη η Αννα, αφοει εφαγον εν Σηλω και αφο επιον· ο δε Ηλει ο ιερευς εκαθητο επι καθεδρας,
edεν ειμαι εις σε καλητερος παρα δεκα υιους; Και αυτη ητο καταπικραμενη την ψυχην και προσηυχετο εις τον Κυριον, κλαιουσα καθ' υπερβολην.
Και εσηκωθη η Αννα, αφοει εφαγον εν Σηλω και αφο επιον· ο δε Ηλει ο ιερευς εκαθητο επι καθεδρας,
edεν ειμαι εις σε καλητερος παρα δεκα υιους; Και αυτη ητο καταπικραμενη την ψυχην και προσηυχετο εις τον Κυριον, κλαιουσα καθ' υπερβολην.
Και εσηκωθη η Αννα, αφοει εφαγον εν Σηλω και αφο επιον· ο δε Ηλει ο ιερευς εκαθητο επι καθεδρας,
edεν ειμαι εις σε καλητερος παρα δεκα υιους; Και αυτη ητο καταπικραμενη την ψυχην και προσηυχετο εις τον Κυριον, κλαιουσα καθ' υπερβολην.
Και εσηκωθη η Αννα, αφοει εφαγον εν Σηλω και αφο επιον· ο δε Ηλει ο ιερευς εκαθητο επι καθεδρας,
Και προσηυχηθή η Αννα, και ειπεν, Ευφρανθη η καρδια μου εις τον Κυριον· υψωθη το κερας μου δια του Κυριου· επλατυνθη το στομα μου εναντιον των εχθρων μου· διοτι ευφρανθην εις την σωτηριαν σου.

Δεν υπαρχει αγιος καθως ο Κυριος· διοτι δειναι αλλος πλην σου, ουδε βραχος καθως ο Θεος ημων.

Μη καυχασθε, μη λαλειτε υπερηφανως· ας μη εξελθη μεγαλορρημοσυνη εκ του στοματος σας· διοτι ο Κυριος ειναι Θεος γνωσεων, και παρ' αυτου σταθμιζονται αι πραξεις.

Τα τοξα των δυνατων συνετριβησαν, και οι αδυνατοι περιεζωσθησαν δυναμιν.

Οι κεχορτασμενοι εμισθωσαν εαυτους δια αρτον· οι δε πεινωντες επαυσαν· εως και η στειρα εγεννησεν επτα, η δε πολυτεκνος εξησθενησε.

Ο Κυριος θανατοει και ζωοποιει· καταβιβαζει εις τον αδην και αναβιβαζει.

Ο Κυριος πτωχιζει και πλουτιζει, ταπεινονει και υψονει.

Ανεγειρει τον πενητα απο του χωματος, και ανυψονει τον πτωχον απο της κοπριας, δια να καθιση αυτους μεταξυ των αρχοντων, και να καμη αυτους να κληρονομησι θρονον δοξης· διοτι του Κυριου ειναι οι στυλοι της γης, και εστησε την οικουμενην επ' αυτους.

Τοτε ανεχωρησεν ο Ελκανα εις Ραμαθ προς τον οικον αυτου. Το δε παιδιον υπηρετει τον Κυριον ενωπιον Ηλει του ιερεως.

Του Ηλει ομως οι υιοι ησαν αχρειοι ανθρωποι δεν εγνωριζον τον Κυριον.

Η συνηθεια δε των ιερεων προς τον λαον ητο τοιαυτη· οτε τις προσεφερε θυσιαν, ηρχετο ο υπηρετης του ιερεως, ενω εψηνετο το κρεας, εχων εις την χειρα αυτου κρεαγραν τριοδοντον· και εβυθιζεν αυτην εις το κακκαβιον, η εις τον λεβητα, η εις την χυτραν, η εις το χαλκειον· και ο, τι ανεβιβαζεν η κρεαγρα, ελαμβανεν ο ιερευς δι' εαυτον.

Ουτως εκαμνον προς παντας τους Ισραηλιτας τους ερχομενους εκει εις Σηλω.

Πριν ετι καυσωσι το παχος, ηρχετο ο υπηρετης του ιερεως, και ελεγε προς τον ανθρωπον τον προσφεροντα την θυσιαν, Δος κρεας δια ψητον εις τον ιερεα· διοτι δεν θελει να λαβη παρα σου κρεας βρασμενον, αλλα ωμον.

Και εαν ο ανθρωπος ελεγε προς αυτον, Ας καυσωσι πρωτον το παχος, και επειτα λαβε οσον επιθυμει η ψυχη σου· τοτε απεκρινετο προς αυτον, Ουχι, αλλα τωρα θελεις δωσει ειδε μη, θελω λαβει μετα βιας. Δια τουτο η αμαρτια των νεων ητο μεγαλη σφοδρα ενωπιον του Κυριου· διοτι οι ανθρωποι απεστρεφοντο την θυσιαν του Κυριου. Ο δε Σαμουηλ υπηρετει ενωπιον του Κυριου, παιδαριον περιεζωσμενον λινουν εφοδ.

Και η μητηρ αυτου εκαμνεν εις αυτον επενδυμα μικρον, και εφερε προς αυτον κατ' ετος, οτα να προσφερη την ετησιον θυσιαν. Και ανεχωρησαν εις τον τοπον αυτων.

Επεσκεφθη δε ο Κυριος την Ανναν· και συνελαβε και εγεννησε τρεις υιους και δυο θυγατερας· το δε παιδιον ο Σαμουηλ εμεγαλοξησεν ενωπιον του Κυριου.
της σκηνής του μαρτυριού. 23 Και ειπε προς αυτους, Δια τι καμνετε τοιαυτα πραγματα; διοτι εγω
ακουω κακα πραγματα δια σας παρα παντοσ τουτου του λαου· 24 μη, τεκνα μου διοτι δεν ειναι
cαλη η φημη, την σπανιαν εγω ακουω· σεις καμνετε τον λαον του Κυριου να γινηται παραβατης;
25 εαν αμαρτηση ανθρωπος εις ανθρωπον, θελει ικεσια γινεσθαι εις τον Θεον υπερ αυτου' αλλ' εαν
tis αμαρτηση τον Κυριον, της θελει εκτενευε υπερ αυτου; Εκεινοι οι μας δεν υπηκουουν εις την
φωνην του πατρος αυτου διοτι ο Κυριος θηλε να θανατωσε αυτους. 26 Το δε παιδιον ο Σαμουηλ
εμεγαλονε και ευηρεστει και εις τον Κυριον και εις τους ανθρωπους. 27 Άνθρωπος εις τον
θεου προς τον Ηλει και ειπε προς αυτους, Ουτω λεγει Κυριος· Δεν απεκαλυφθην φανερα εις τον
οικον του πατρος σου, οτε αυτοι ησαν εν τη Αιγυπτω εν τω οικω του Φαραω; 28 Και δεν εξελεξα
αυτον εκ πασων των φυλων του Ισραηλ εις εμαυτον δια ιερεα, δια να καμνη προσφορας επι του
θυσιαστηριου μου, θα καιη θυμιαμα, θα φορη εφοδ ενωπιον μου; και δεν εδωκα εις τον οικον του
πατρος σου πασας τας δια πυρος γινομενας προσφορας των υιων Ισραηλ; 29 Δια τι λακτιζετε εις
tην θυσιαν μου και εις την προσφοραν μου, την οποιαν προσεταξα να καμνωσιν εν τω
cατοικητηριω μου, και δοξαζεις τους υιους μου επι του Ισραηλ και εις τους ανθρωπους. 30 Δια τοτε
ο Ουρανων και ο Ηλει και εις τον Κυριον, ηθελε και εις τους ανθρωπους.

Chapter 3

1 Και το παιδιον ο Σαμουηλ υπηρετει τον Κυριον εμπροσθεν του Ηλει. Ο λογος δε του Κυριου
ητο σπανιος κατ' εκεινας τας ημερας· ορασις δεν εφαινετο.
2 Κατ' εκεινον δε τον καιρον, οτε ο
Ηλει εκοιτετο εν τω τοπω αυτου, και οι οφθαλμοι αυτου ησαν ημαυρωμενοι, ωστε δεν ηδυνατο
να βλεπη, 3 ο δε Σαμουηλ εκοιτετο εν τω ναω του Κυριου, σπου ητο η κιβωτος του Θεου, πριν ο
λυχνος του Θεου σβεσθη, 4 εκαλεσεν ο Κυριος τον Σαμουηλ· ο δε απεκριθη, Ιδου, εγω. 5 Και ετρεξε
προς τον Ηλει και ειπεν, Ιδου, εγω, διοτι με εκαλεσας. Ο δε ειπε, Δεν σε εκαλεσα· επιστρεψον να
κοιμηθης. Και υπηγε να κοιμηθης. 6 Ο δε Κυριος εκαλεσε παλιν εκ δευτερου, Σαμουηλ. Και εσηκωθη
ο Σαμουηλ και υπηγε προς τον Ηλει και ειπεν, Ιδου, εγω, διοτι με εκαλεσας. Ο δε απεκριθη, Δεν
σε εκαλεσα, τεκνον μου· επιστρεψον να κοιμηθης. 7 Και Σαμουηλ δεν εγνωριζεν ετι τον Κυριον,
και ο λογος του Κυριου δεν ειχεν ετι αποκαλυφθη εις αυτον. 8 Και εκαλεσεν ο Κυριος τον Σαμουηλ
παλιν εκ τριτου. Και εσηκωθη ο Σαμουηλ και υπηγε προς τον Ηλει και ειπεν, Ιδου, εγω, διοτι με εκαλεσας.
Και ενοησεν ο Ηλει οτι ο Κυριος εκαλεσε το παιδιον.
9 Και ειπεν ο Ηλει προς τον Σαμουηλ, Υπαγε
να κοιμηθης· και εαν σε κραξη, θελεις ειπει, Λαλησον, Κυριε· διοτι ο δουλος σου ακουει. Και ο
Σαμουηλ υπηγε και εκοιμηθη εν τω τοπω αυτου.
10 Και ηλθεν ο Κυριος και σταθεις εκαλεσε καθως
το προτερον, Σαμουηλ, Σαμουηλ. Τοτε ο Σαμουηλ απεκριθη, Λαλησον, διοτι ο δουλος σου ακουει.
11 Και ειπεν ο Κυριος προς τον Σαμουηλ, Ιδου, εγω θελω καμει εις τον Ισραηλ πραγμα, ωστε παντος
ακουοντος αυτο θελουσιν ηχησει αμφοτερα τα ωτα·
12 εν εκεινη τη ημερα θελω εκτελεσει εναντιον
του Ηλει παντα οσα ελαλησα περι του οικου αυτου· θελω αρχισει και θελω επιτελεσει,
13 διοτι ανηγγειλα προς αυτον, οτι εγω θελω κρινει τον οικον αυτου εως αιωνος δια την ανομιαν· επειδη
γνωρισας οτι οι υιοι αυτου εφερον καταραν εφ' εαυτους, δεν συνεστειλεν αυτους·
14 και δια τουτο ομοσα εναντιον του οικου του Ηλει, οτι η ανομια των υιων του Ηλει δεν θελει καθαρισθη εις τον
αιωνα δια θυσιας ουδε δια προσφορας.
15 Και εκοιμηθη ο Σαμουηλ εως πρωιας· επειτα ηνοιξε τας
θυρας του οικου του Κυριου. Και εφοβειτο ο Σαμουηλ να αναγγειλη την ορασιν προς τον Ηλει.
16 Εκαλεσε δε ο Ηλει τον Σαμουηλ και ειπε, Σαμουηλ, τεκνον μου. Ο δε απεκριθη, Ιδου, εγω. 17 Και
eipe, Ποιος ειναι ο λογος, ο λαληθεις προς σε; μη κρυψης αυτον, παρακαλω, απ' εμου· ουτω να
καμη εις σε ο Θεος και ουτω να προσθεση, εαν κρυψης απ' εμου τινα εκ παντων των λογων των
λαληθεντων προς σε. 18 Και ανηγγειλε προς αυτον ο Σαμουηλ παντας τους λογους, και δεν εκρυψεν
απ' αυτου ουδενα. Και ειπεν ο Ηλει, Αυτος ειναι Κυριος· ας καμη το αρεστον εις τους οφθαλμους
αυτου.
19 Και εμεγαλονεν ο Σαμουηλ· και ο Κυριος ητο μετ' αυτου και δεν αφινε να πιπτη ουδεις
eπι των λογων αυτου εις την γην.
20 Και πας ο Ισραηλ, απο Δαν εως Βηρ-σαβεε, εγνωρισεν οτι ο
Σαμουηλ ητο διωρισμενος εις το να ηναι προφητης του Κυριου.
21 Και εξηκολουθησεν ο Κυριος
να φανερονηται εν Σηλω· διοτι απεκαλυπτετο ο Κυριος προς τον Σαμουηλ εν Σηλω δια του λογου
tου Κυριου.

Chapter 4

1 Και εγεινε λογος του Σαμουηλ προς παντα τον Ισραηλ. Και εξηλθεν ο Ισραηλ εναντιον των
Φιλισταιων εις μαχην, και εστρατοπεδευσαν πλησιον του Εβεν-εζερ· οι δε Φιλισταιοι εστρατοπεδευσαν εν Άφεκ. 2 Και παρεταχθησαν οι Φιλισταιοι εναντιον του Ισραηλ· και στε
εξηπλωθη η μαχη, εκτυπηθη ο Ισραηλ εμπροσθεν των Φιλισταιων· και εφονευθησαν εν τω πεδιω
κατα την συμπλοκην εως τεσσαρες χιλιαδες ανδρων. 3 Οτε δε ηλθεν ο λαος εις το στρατοπεδον,
εἰπον οἱ πρεσβυτέροι τοῦ Ἰσραήλ, Διὰ τι ο Κυρίος ἐπαταξὲν ἡμᾶς σήμερον ἐμπροσθὲν τῶν Φιλισταίων; ας λαβῶμεν πρὸς εαυτούς ἀπὸ Σηλῶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου, καὶ εἴλθουσα εἰς Μεσοδος ἡμῶν θέλει σωστενεν εκ τῆς χειρος τῶν εχθρῶν ἡμῶν. 4Καὶ απεστείλεν ο λαὸς εἰς Σηλῶ, καὶ εσηκώσαν εκεῖθεν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου τῶν δυναμεων, τοῦ καθῆμενου εἰς τῶν χειρομενι τοὺς ιὸν τοῦ Πλατίου, Οφνεὶ καὶ Φινεῖς, ἵππον εἰς μετα τῆς κιβωτος τῆς διαθήκης τοῦ Θεοῦ. 5Καὶ οτὲ ἠλθὲν η κιβωτὸς τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου εἰς τὸ στρατοπέδον, πας ο Ἰσραήλ ἠλαλάξε μετα φωνῆς μεγάλης, ωστε αντῆχεν ἡ γῆ. 6Καὶ ακουσάντες οι Φιλισταιοί την φωνῆν του αλαλαγμου, εἰπον, Τι σημαῖνει η φωνῆ του μεγάλου τουτού αλαλαγμος εν τω στρατοπεδω των Εβραιων; Καὶ εμάθον οτι η κιβωτος του Θεου ηλθεν εις το στρατοπεδον. 7Καὶ εφοβησάντες οι Φιλισταιοί, λεγοντες, Ο Θεος ηλθεν εις το στρατοπεδον. Καὶ εἰπον, Ουαι εἰς ἡμας. Διὸ καὶ οι θεοι οι παταξαντες τους Αιγυπτιους εν παση πληγη εν τη ερημω· 8Ουαι εἰς ἡμας, και σταθητε ὡς ανδρες, δια να μη γεινητε δουλοι εις τους Εβραιους, καθως αυτοι εσταθησαν δουλοι εις εσας· σταθητε ως ανδρες, και πολεμησατε αυτους. 9Τοτε οι Φιλισταιοι επολεμησαν· και εκτυπηθη ο Ισραηλ, και εφυγεν εκαστος εις την σκηνην αυτου; και εγεινε σφαγη μεγαλη σφοδρα· και επεσον εκ του Ισραηλ τριακοντα χιλιαδες πεζοι. 10Και η κιβωτος του Θεου επιασθη· και αμφοτεροι οι υιοι του Ηλει, Οφνει και Φινεες, εθανατωθησαν. 11Και η κιβωτος του Θεου επιασθη, και εδραμεν εκ της μαχης ανθρωποι εν τοις Βενιαμιν, και εσηκων εις Σηλω την αυτην ημεραν, εχων τα ιματια αυτου διεσχισμενα και χωμα επι την κεφαλην αυτου. 12Και οτε ηλθεν, ιδου, ο Ηλει εκαθητο επι της καθεδρας, κατα το πλαγιον της οδου, σκοπευων· διοτι η καρδια αυτου ετρεμε περι της κιβωτου του Θεου. Και οτε ο ανθρωπος ελθων εις την πολιν ανηγγειλε ταυτα, ανεβοησε πασα η πολις. 13Και ακουσας ο Ηλει την φωνη της βοης, ειπε, Τι σημαίνει η φωνη της βοης ταυτης; Και ο ανθρωπος ηλθε σπευδων και ανηγγειλε προς τον Ηλει. 14Ητο δε ο Ηλει ενενηκοντα οκτω ετων· και οι οφθαλμοι αυτου ησαν ημαυρωμενοι, ωστε δεν ηδυνατο να βλεπη. 15Και ειπεν ο ανθρωπος προς τον Ηλει, Εγω ειμαι ο ελθων εκ της μαχης, και εφυγον εις την αυτην ημεραν. Και ειπε, Τι εγεινε, τεκνον μου; 16Και απεκριθη ο μηνυτης και ειπεν, Εφυγεν ο Ισραηλ εμπροσθεν των Φιλισταιων, και ετι μεγαλη σφαγη εγεινεν εις τον λαον· και προσετε αμφοτεροι οι νοιοι του Πλατίου, Οφνει και Φινεες, απεθανον· και η κιβωτος του Θεου επιασθη. 17Και καθως ανεφερε περι της κιβωτος του Θεου, ο Ηλει επεσεν εκ της καθεδρας εις τα οπισθια προς το πλαγιον της πυλης, και συνετριβη ο τραχηλος αυτου, και απεθανε· διοτι ητο γερων ο ανθρωπος και βαρυς. Εκρινε δε αυτος τον Ισραηλ τεσσαρακοντα ετη. 18Και καθως ανεφερε περι της κιβωτος του Θεου, ο Ηλει επεσεν εκ της καθεδρας και επεσεν εκ του Ισραηλ τριακοντα χιλιαδες πεζοι. 19Και ειπε, Η δοξα εφυγεν εκ του Ισραηλ· διοτι επιασθη η κιβωτος του Θεου.
Chapter 5

1 Οι δὲ Φιλισταιοὶ ελαβόν τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ και εφεραν αὐτὴν ἀπὸ Εβεν-ἐζερ εἰς Αζωτὸν.
2 Καὶ ελαβόν οἱ Φιλισταιοὶ τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ και εφεραν αὐτὴν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Δαγών, καὶ ἐθέσαν αὐτὴν πλησίον τοῦ Δαγών. 3 Καὶ στὶς οἱ Αζωτοὶ εὐκαθίσκησαν εὐνοίας τὴν επαύριον, ἵδιον, οἱ Δαγών πεσμένοι κατὰ προσώπον αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς εἰς τὴν κιβωτοῦ τοῦ Κυρίου. Καὶ ἐλαβόντες τὸν Δαγών, κατεστήσαν αὐτὸν εἰς τὸν τοπὸν αὐτοῦ. 4 Καὶ τὴν επαύριον οἱ Φιλισταιοὶ εὐκαθίσκησαν εὐνοίας τὸ πρῶτο, ἵδιον, οἱ Δαγών πεσμένοι κατὰ προσώπον αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς εἰς τὴν κιβωτοῦ τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ κέφαλη τοῦ Δαγών καὶ ἡ δύο παλαμαί τῶν χειρῶν αὐτοῦ ἀποκοκομμέναι εἰς τὸ κατωφλίον. 5 Διὰ τούτου ἐν τῇ Αζωτῇ οἱ ἱερεῖς τοῦ Δαγών, καὶ πᾶς οἱ εἰσερχόμενοι εἰς τὸν οἶκον τοῦ Δαγών, δὲν πατοῦσιν εἰς τὸ κατωφλίον τοῦ Δαγών ἕως τὴν ἡμέραν αὐτῆς.
6 Καὶ επέβαρυν η σκέπη του Θεου εἰς τοὺς Αζωτοὺς, καὶ εξωλοθρεύσεν αὐτοὺς καὶ εξεφυησαν εἰς αὐτούς και αἰμορροίδες, τὴν Ἀζωτον καὶ τὰ ορια αὐτῆς.
7 Καὶ εἶδον οἱ ἄνδρες τῆς Ἀζωτοῦ, ἵνα γενέσθαι αὐτοὺς εἰς τὸν τοπὸν αὐτῆς. 8 Συνανάχθησαν ἀντὶς ἑκατὸν καὶ ἔξις ἀπὸ αὐτοῦ καὶ ἐκτυπώθησαν αὐτοὶ εἰς αἰμορροίδας, καὶ η κραυγὴ τῆς πολεὼς ἀνεβή εἰς τὸν οὐρανὸν.
9 Διὰ τούτου ἀπεστείλη τὴν κιβωτοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς Ἀκκαρων. Καὶ ἐκεῖνη ἐπάθη καὶ ἐξεφυήσεται στὸν πολέμον ἐκεῖ, καὶ ἐκτυπώθησαν αὐτοὶ εἰς αἰμορροίδας. 10 Διὰ τούτου ἀπεστείλη τὴν κιβωτοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς Ακκαρων. Καὶ ἐκεῖ οἵ Φιλισταιοὶ εὐκαθίσκησαν τὴν κιβωτοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς Ακκαρων. Καὶ ἐκεῖνη ἐπάθη καὶ ἐξεφυήσεται στὸν πολέμον ἐκεῖ, καὶ ἐκτυπώθησαν αὐτοὶ εἰς αἰμορροίδας. 11 Καὶ ἀποστελεῖτο πρὸς τὴν κιβωτοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἐκτυπώθησαν αὐτοὶ εἰς αἰμορροίδας. 12 Καὶ οἱ ἄνδρες ὁσοὶ δὲν ἀπεθάνωσαν, εὐκαθίσκησαν εἰς τὸν ὀφθαλμόν τοῦ πολέμου καὶ ἐκτυπώθησαν αὐτοὶ εἰς αἰμορροίδας.

Chapter 6

1 Καὶ ἐπὶ τὴν κιβωτοῦ τοῦ Κυρίου ἐν τῇ γη ἦς τῶν Φιλισταίων ἐπτα μήνας. 2 Καὶ εἰκράζαν οἱ Φιλισταιοὶ τῶν ἱερεῖς καὶ τοὺς μαντείας, λεγόντες, Τί να καμώμεν οἱ οἱς τὴν κιβωτοῦ τοῦ Κυρίου; φανερώσετε εἰς ἡμᾶς τινι τριῶν τοπῶν θέλομεν αὐτὸν εἰς εἰς τὴν τοπονίαν αὐτῆς. 3 Οἱ δὲ εἰπον, Εἴπετε οἱ ἱερέις τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ, εἴπετε οἱ Φιλισταιοὶ τοῦ ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ. 4 Καὶ εἰπον, Εἴπετε οἱ Φιλισταιοὶ τοῦ ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ. 5 Καὶ εἰπον, Εἴπετε οἱ Φιλισταιοὶ τοῦ ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ. 6 Καὶ εἰπον, Εἴπετε οἱ Φιλισταιοὶ τοῦ ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ. 7 Καὶ εἰπον, Εἴπετε οἱ Φιλισταιοὶ τοῦ ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ. 8 Καὶ εἰπον, Εἴπετε οἱ Φιλισταιοὶ τοῦ ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ. 9 Καὶ εἰπον, Εἴπετε οἱ Φιλισταιοὶ τοῦ ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ. 10 Καὶ εἰπον, Εἴπετε οἱ Φιλισταιοὶ τοῦ ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ. 11 Καὶ εἰπον, Εἴπετε οἱ Φιλισταιοὶ τοῦ ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ. 12 Καὶ εἰπον, Εἴπετε οἱ Φιλισταιοὶ τοῦ ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ.
χρυσαί και πεντε χρυσοί ποντίκοι· διότι η αυτή πληγή ήταν επί παντας υμάς και επί τους σατράπας υμών. 5διά τουτο θέλετε καμει ομοιωματα των αιμορροιδών σας και ομοιωματα των ποντικών σας των φθειροντών την γην' και θέλετε δωσαν εις τον Θεον του Ισραηλ'· ίσως ελαφρυνη την χειρα αυτου αφ' υμών και απο των θεων υμών και απο της γης υμών. 6δια τι λοιπον σκληρύνετε τας καρδιας σας, καθως οι Αιγυπτιοι και ο Φαραω εσκληρυναν τας καρδιας αυτων; οτε εκαμε τεραστια εν τω μεσω αυτων, δεν αφηκαν αυτους να υπαγωσι, και αυτοι ανεχωρησαν; 7τωρα λοιπον λαβετε και ετοιμασατε μιαν αμαξαν νεαν και δυο βους θηλαζουσας, εις τας οποιας δεν επεβληθη ζυγος, και ζευξατε τας βους εις την αμαξαν, τους δε μοσχους αυτων επαναφερετε απ' οπισθεν αυτων εις τον οικον. 8και λαβετε την κιβωτον του Κυριου και θεσατε αυτην επι της αμαξης· και τα σκευα, τα χρυσα, τα οποια αποδιδετε εις αυτον προσφοραν περι ανομιας, θεσατε εν κιβωτιω εις τα πλαγια αυτης· και εξαποστειλατε αυτην να υπαγη· 9και βλεπετε, εαν αναβαινη δια της οδου των οριων αυτης εις Βαιθ-σεμες, αυτος εκαμεν εις ημας το μεγα τουτο κακον· εαν δε μη, τοτε θελομεν γνωρισει οτι δεν επαταξεν η χειρ αυτου, αλλ' οτι τουτο εσταθη τυχαιον εις ημας. 10Και εκαμον ουτως οι ανδρες, και λαβοντες δυο βους θηλαζουσας, εζευξαν αυτας εις την αμαξαν, τους δε μοσχους αυτων απεκλεισαν εν τω οικω. 11Και έθεσαν την κιβωτον του Κυριου επι της αμαξης και το κιβωτιον μετα των χρυσων ποντικων και των ομοιωματων των αιμορροιδων αυτων. 12Και διευθυνθησαν αι βους εις την οδον εις την Βαιθ-σεμες· την αυτην οδον εξηκολουθουν, μυκωμεναι ενω υπηγαινον, και δεν μετεστρεφοντο δεξια η αριστερα· οι δε σατραπαι των Φιλισταιων επορευοντο κατοπιν αυτων εως των οριων της Βαιθ-σεμες. 13Και οι Βαιθ-σεμιται εθεριζον τον σιτον αυτων εν τη κοιλαδι και υψωσαντες τους οφθαλμους αυτων, ειδον την κιβωτον και ιδοντες ειδοντες αναβαινει. 14Και εισηλθεν η αμαξα εις τον αγρον Ιησου του Βαιθ-σεμιτου και εσταθη εκει, οπου ητο λιθος μεγας· και εσχισαν τα ξυλα της αμαξης, και προσεφεραν τας βους ολοκαυτωμα εις τον Κυριον. 15Και οι Λευιται κατεβιβασαν την κιβωτον του Κυριου και το κιβωτιον το μετα της αμαξης, το περιεχον τα χρυσα σκευη, και εθεσαν επι του λιθου του μεγαλου· και οι ανδρες της Βαιθ-σεμες προσεφεραν ολοκαυτωματα και εθυσαν θυσιας εις τον Κυριον την αυτην ημεραν. 16Και αφου οι πεντε σατραπαι των Φιλισταιων ειδον, επεστρεψαν εις Ακκαρων την αυτην ημεραν. 17Αυται δε ησαν αι αιμορροιδες αι χρυσαι, τας οποιας οι Φιλισταιοι απεδωκαν προσφοραν περι ανομιας εις τον Κυριον· της Αζωτου μια, της Γαζης μια, της Ασκαλωνος μια, της Γαθ μια, της Ακκαρων μια· 18και οι ποντικοι οι χρυσοι κατα τον αριθμον πασων των πολεων των Φιλισταιων, των πεντε σατραπων, απο πολεων περιτετειχισμενων και κωμων απεριτειχιστων, εως μαλιστα του λιθου του μεγαλου, Αβελ, επι του οποιου κατεθεσαν την κιβωτον του Κυριου· οστις σωζεται εως της ημερας ταυτης εν τω αγρω Ιησου του Βαιθ-σεμιτου. 19Και επαταξεν ο Κυριος τους ανδρας της Βαιθ-σεμες, διοτι ενεβλεψαν εις την κιβωτον του Κυριου· και επαταξεν εκ του λαου ανδρας πεντηκοντα χιλιαδας και εβδομηκον· και επενθησεν ο λαος, διοτι επαταξεν αυτον ο Κυριος εν πληγη μεγαλη. 20Και ειπαν οι ανδρες της Βαιθ-σεμες, Τις δυναται να σταθη ενωπιον του Κυριου, του αγιου τουτου Θεου; και προς τινα θελει αναβη αφ' ημων; 21Και απεστειλαν μηνυτας προς τους κατοικους της Κιριαθ ιαρειμ, λεγοντες, Οι Φιλισταιοι εφεραν οπισω την κιβωτον του Κυριου· καταβητε, αναβιβασατε αυτην προς εαυτους.
Chapter 7

1 Και ηλθόν οι ανδρες της Κιριαθ-ιαρειμ, και ανεβιβάσαν την κιβωτον του Κυριου και εφέραν αυτην εις τον οικον του Αβιναδαβ επι τον λοφον, και Ελεαζαρ τον υιον αυτου καθιερώσαν, δια να φυλαττη την κιβωτον του Κυριου. 2 Και αφ' ης ημερας ετεθη η κιβωτος εν Κιριαθ-ιαρειμ, παρηλθε καιρος πολυς· και εγειναν εικοσι ετη· και πας ο οικος Ισραηλ εστεναζεν, αναζητων τον Κυριον. 3 Και ειπε Σαμουηλ προς παντα τον οικον Ισραηλ, λεγων, Εαν σεις επιστρεφητε εξ ολης υμων της καρδιας προς τον Κυριον, αποβαλετε εκ μεσου υμων τους Θεους τους αλλοτριους και ετοιμασατε τας καρδιας υμων προς τον Κυριον και αυτον μονον λατρευετε· και θελει ελευθερωσει υμας εκ χειρος των Φιλισταιων. 4 Τοτε απεβαλον οι υιοι Ισραηλ τους Βααλειμ και τας Ασταρωθ και ελατρευσαν τον Κυριον μονον. 5 Και ειπε Σαμουηλ, Συναξατε παντα τον Ισραηλ εις Μισπα, και θελω προσευχηθη υπερ υμων προς τον Κυριον. 6 Και συνηχθησαν ομου εις Μισπα, και ητλησαν υδωρ και εξεχεαν ενωπιον του Κυριου, και ενηστευσαν την ημεραν εκεινην και ειπον εκει, Ημαρτησαμεν εις τον Κυριον. Και εκρινεν ο Σαμουηλ τους υιους Ισραηλ εν Μισπα. 7 Οτε δε ηκουσαν οι Φιλισταιοι οτι συνηθροισθησαν οι υιοι Ισραηλ εις Μισπα ανεβησαν οι σατραπαι των Φιλισταιων κατα του Ισραηλ. Και ακουσαν οιι υιοι Ισραηλ, εφοβηθησαν απο προσωπου των Φιλισταιων. 8 Και ειπον οι ισραηλ προς τον Σαμουηλ, Μη παυσης βοων υπερ ημων προς Κυριον τον Θεον ημων, δια να σωση ημας εκ χειρος των Φιλισταιων. 9 Και ελαβεν ο Σαμουηλ εν αρνιον γαλαθηνον, και προσεφερεν ολοκληρον ολοκαυτωμα εις τον Κυριον· και εβοησεν ο Σαμουηλ προς τον Κυριον υπερ του Ισραηλ· και επηκουσεν αυτου ο Κυριος. 10 Και ενω προσεφερεν ο Σαμουηλ το ολοκαυτωμα, επλησιασαν οι Φιλισταιοι δια να πολεμησωσι κατα του Ισραηλ· και εβροντησεν ο Κυριος εν φωνη μεγαλη την ημεραν εκεινην επι τους Φιλισταιους και κατετροπωσεν αυτους· και εκτυπηθησαν εμπροσθεν του Ισραηλ.

Chapter 8

11 Και εκρινεν ο Σαμουηλ τον Ισραηλ πασας τας ημερας της ζωης αυτου· 12 και επορευετο κατ' ετος περιερχομενος εις Βαιθηλ και Γαλγαλα και Μισπα και εκρινε τον Ισραηλ εν πασι τοις τοποις τουτοις· 13 η δε επιστροφη αυτου ητο εις Ραμα· διοτι εκει ητο ο οικον αυτου και εκει εκρινε τον Ισραηλ· εκει προσετι ωκοδομησε θυσιαστηριον εις τον Κυριον.
Και οτε εγήρασεν ο Σαμουηλ, κατεστήσε τους υιούς αυτού κριτας επί τον Ἰσραήλ. Ητο δε το ὄνομα του πρωτοτοκού υιον αὐτοῦ Ἰωηλ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ δευτέρου υιοῦ αὐτοῦ Ἀβια· οὗτοι ἦσαν κριταὶ εἰς Ἡβραίους. Ήτο δε τὸ ονόμα του πρωτοτοκου υιου αυτου Ιωηλ και το ονομα του δευτερου αυτου Αβια· ουτοι ησαν κριται εν Βηρ-σαβεε. Πλην δεν περιεπατησαν οι υιοι αυτου εις τας οδους αυτου, αλλ' εξεκλιναν οπισω του κερδους και εδωροδοκουντο και διεστρεφον την κρισιν. Ποτε γραμμα ομως δεν ηρεσεν εις τον Σαμουηλ, οτι ειπον, Δος εις ημας βασιλεα δια να κρινη ημας. Και εδεηθη ο Σαμουηλ προς τον Κυριον. Και ειπεν ο Κυριος προς τον Σαμουηλ, Ακουσον της φωνης του λαου, κατα παντα οσα λεγουσι προς σε· διοτι δεν απεβαλον σε, αλλ' εμε απεβαλον απο του να βασιλευω επ' αυτους. Και παντα τα εργα τα οποια επραξαν, αφ' ης ημερας ανεβιβασα αυτους εως της ημερας ταυτης, εγκαταλιποντες με και λατρευσαντες αλλους θεους, ουτω καμνουσι και προς σε· τωρα λοιπον ακουσον της φωνης αυτων· πλην διαμαρτυρηθητι παρρησια προς αυτους και δειξον εις αυτους τον τροπον του βασιλεως, οστις θελει βασιλευσει επ' αυτους. Και ελαλησεν ο Σαμουηλ παντας τους λογους του Κυριου προς τον λαον, τον ζητουντα παρ' αυτου βασιλεα· και ειπεν, Ουτος θελει εισθαι ο τροπος του βασιλεως, οστις θελει βασιλευσει εφ' υμας· τους υιους υμων θελει λαμβανει και διοριζει εις εαυτον, δια τας αμαξας αυτου και δια ιππεις αυτου και δια να προτρεχωσι των αμαξων αυτου. Και τας θυγατρας σας θελει λαμβανει δια μυρεψους και μαγειρισσας και αρτοποιους· και τους αγρους σας και τους αμπελωνας σας τους καλητερους θελει λαβει και δωσει εις τους δουλους αυτου. Και το δεκατον των σπαρτων σας και των αμπελωνων σας θελει λαμβανει και διδει εις τους ευνουχους αυτου και εις τους δουλους αυτου. Και τους δουλους σας και τας δουλας σας και τους καλητερους νεους σας και τους ονους σας θελει λαμβανει και διοριζει εις τας εργασιας αυτου. Τα ποιμνια σας θελει δεκατιζει· και σεις θελετε εισθαι δουλοι αυτου. Και το δεκατον των σπαρτων σας και των αμπελωνων σας θελει λαμβανει και διοριζει εις τας εργασιας αυτου.
Ητο δε ανηρ τις εκ του Βενιαμιν, ονομαζομενος Κεις, υιος του Αβιηλ, υιου του Σέρωρ, υιου του Βεχωραθ, υιον του Αφια, ανδρος Βενιαμιτου, δυνατος εν ισχυι. 2Ειχε δε υιον, ονομαζομενον Σαουλ, εκλεκτον και ωραιον· και δεν υπηρχε μεταξυ των υιων ισραηλ ανθρωπος ωραιοτερος αυτου· απο των ωμων αυτου και επανω εξειχεν υπερ παντος του λαου. 3Και αι ονοι του Κεις πατρος του Σαουλ εχαθησαν· και ειπεν ο Κεις προς τον Σαουλ τον υιον αυτου, Λαβε τωρα μετα σου ενα των υπηρετων, και σηκωθεις υπαγε να ζητησης τας ονους.

Και αι ονοι του Κεις πατρος του Σαουλ εχαθησαν· και ειπεν ο Κεις προς τον Σαουλ τον υιον αυτου, Λαβε τωρα μετα σου ενα των υπηρετων, και σηκωθεις υπαγε να ζητησης τας ονους.

Και επερασε δια του ορους Εφραιμ και επερασε δια της γης Σαλισα, αλλα δεν ευρηκαν αυτας· και επερασαν δια της γης Σααλειμ, πλην δεν ησαν εκει· και επερασε δια της γης Ιεμινι, αλλα δεν ευρηκαν αυτας.

5Οτε δε ηλθον εις την γην Σουφ, ειπεν ο Σαουλ προς τον υπηρετην αυτου τον μετ' αυτου, Ελθε, και ας επιστρεψωμεν, μηποτε ο πατηρ μου, αφησας την φροντιδα των ονων, συλλογιζηται περι ημων.

Ο δε ειπε προς αυτον, Ιδου τωρα, εν τη πολει ταυτη ειναι ανθρωπος του Θεου, και ο ανθρωπος ειναι ενδοξος· παν ο, τι ειπη γινεται εξαπαντος· ας υπαγωμεν λοιπον εις εκει· ισως φανερωση εις ημας την οδον ημων, την οποιαν πρεπει να υπαγωμεν.

Και ειπεν ο Σαουλ προς τον υπηρετην αυτου, Αλλ' ιδου, θελομεν υπαγει, πλην τι θελομεν φερει προς τον ανθρωπον; διοτι ο αρτος εξελιπεν εκ των αγγειων ημων· και δωρον δεν υπαρχει να προσφερωμεν εις τον ανθρωπον του Θεου· τι εχομεν;

8Και αποκριθεις παλιν ο υπηρετης προς τον Σαουλ, ειπεν, Ιδου, ευρισκεται εν τη χειρι μου εν τεταρτον σικλου αργυριου, το οποιον θελω δωσει εις τον ανθρωπον του Θεου, και θελει φανερωσει εις ημας την οδον ημων.

9Το παλαι εν τω ισραηλ, οποτε τις υπηγαινε να ερωτηση τον Θεον, ελεγεν ουτως· Ελθετε, και ας υπαγωμεν εως εις τον βλεποντα· διοτι ο σημερον προφητης εκαλειτο το παλαι ο βλεπων.

10Τοτε ειπεν ο Σαουλ προς τον υπηρετην αυτου, Καλος ο λογος σου· ελθε, ας υπαγωμεν. Υπηγαν λοιπον εις την πολιν, οπου ητο ο ανθρωπος του Θεου.

Και ενω ανεβαινον το ανηφορον της πολεως, ευρηκαν κορασια εξερχομενα δια να αντλησωσιν υδωρ· και ειπον προς αυτα, Ειναι ενταυθα ο βλεπων;

12Και εκεινα απεκριθησαν προς αυτους και ειπον, Ειναι ιδου, εμπροσθεν σου· ταχυνον λοιπον· διοτι σημερον ηλθεν εις την πολιν, επειδη σημερον ηλθεν εις τον τοπον δια να φαγη· διοτι ο λαος δεν τρωγει εωσου ελθη αυτος, επειδη ουτος ευλογει την θυσιαν· μετα ταυτα τρωγουσιν οι κεκλημενοι τωρα λοιπον αναβητε· διοτι περι την ωραν ταυτην θελετε ευρει αυτον.

14Και ανεβησαν εις την πολιν· και ενω εισηρχοντο εις την πολιν, ιδου, ο Σαμουηλ εξηρχετο ενωπιον αυτων, δια να αναβη εις τον υψηλον τοπον.

15Ητο δε αποκαλυψει ο Κυριος προς τον Σαμουηλ, μιαν ημεραν πριν ελθη ο Σαουλ, λεγων; 16Αυριον περι την ωραν ταυτην θελω αποστειλει προς σε ανθρωπον εκ γης Βενιαμιν, και θελεις χρισει αυτον αρχοντα επι τον λαον μου ισραηλ, και θελει σωσει τον λαον μου εκ χειρος των Φιλισταιων· διοτι επεβλεψα επι τον λαον μου, επειδη η βοη αυτων ηλθεν εις εμε.

17Και οτε ο Σαμουηλ ειδε τον Σαουλ, ο Κυριος ειπε προς αυτον, Ιδου, ο ανθρωπος, περι του οποιου σοι ειπα· ουτος θελει αρχει επι τον λαον μου.

18Τοτε επλησιασεν ο Σαουλ προς τον Σαμουηλ εις την πυλην και ειπε, Δειξον μοι, παρακαλω, που ειναι η οικια του βλεποντος.
προς σε. 20 Περὶ δὲ των ονόματι, τας οποιας εχασας ηδή τρεις ημερας, μη φροντίζε περὶ αυτων, διότι ευρέθησαν καὶ προς τινα ειναι πασα η επιθυμία του Ισραηλ; δεν ειναι προς σε, καὶ προς παντα τὸν οικον του πατρος σου; 21 Ἀποκριθεὶς δὲ ο Σαουλ εἶπε, Δὲν εἰμαι εγὼ Βενιαμίτης, εκ της μικρότερας των φυλών Ισραηλ; καὶ η οικογενεία μου η ελαχιστη πασων των οικογενείων της φυλῆς Βενιαμιν; διὰ τι λοιπὸν λάλεις σε ώς προς σεμ; 22 Καὶ ελαβεν ο Σαμουήλ τον Σαουλ καὶ τον υπηρέτην αυτου καὶ εφερεν αυτους εις το οικήμα, και εδωκεν εις αυτους την πρωτην θεσιν μεταξυ των κεκλημενων, οιτινες ησαν περιπου τριακοντα ανδρες. 23 Καὶ ειπεν ο Σαμουηλ προς τον μαγειρον, Φερε το μεριδιον το οποιον σοι εδωκα, περι του οποιον σοι ειπα, Φυλαττε τουτο πλησιον σου. 24 Και υψωσεν ο μαγειρος την πλατην και το επ’ αυτην και εθεσεν εμπροσθεν του Σαουλ. Και ειπεν ο Σαμουηλ, Ιδου, το εναπολειφθεν· θες αυτο εμπροσθεν σου, φαγε· διοτι δια την ωραν ταυτην εφυλαχθη δια σε, οτε ειπα, Προσεκαλεσα τον λαον. Και εφαγεν ο Σαουλ μετα του Σαμουηλ εν τη ημερα εκεινη.

Chapter 10

1 Τοτε ελαβεν ο Σαμουηλ την φιαλην του ελαιου, και εχυσεν επι την κεφαλην αυτου, και εφιλησεν αυτον και ειπεν, Δεν σε εχρισε Κυριος αρχον επι της κληρονομιας αυτου; 2 Αφου αναχωρησης απ’ εμου σημερον, θελεις ευρει δυο ανθρωπους πλησιον του ταφου της Ραχηλ, κατα το οριον του Βενιαμιν εν Σελσα· και θελουσιν ειπει προς σε, Ευρεθησαν αι ονοι, τας οποιας υπηγες να ζητησης· και ιδου, ο πατηρ σου, αφησας την φροντιδα των ονων, υπερλυπειται δια σας, λεγων, Τι να καμω περι του υιου μου; 3 Και προχωρησας εκειθεν, θελεις ελθει εως της δρυος του Θαβωρ, και εκει θελουσι σε ευρει τρεις ανθρωποι αναβαινοντες προς τον Θεον εις Βαιθηλ, ο εις φερων τρια εριφια, και ο αλλος φερων τρεις αρτους, και ο αλλος φερων ασκον οινου· 4 και θελουσι σε χαιρετησει και σοι δωσει δυο αρτους, τους οποιους θελεις δεχθη εκ των χειρων αυτων. 5 Μετα ταυτα θελεις υπαγει εις το βουνον του Θεου, οπου ειναι η φρουρα των Φιλισταιων· και οταν υπαγης εκει εις την πολιν, θελεις απαντησει αθροισμα προφητων καταβαινοντων απο του υψηλου τοπου εν ψαλτηριω και τυμπανω και αυλω και κιθαρα εμπροσθεν αυτων, και προφητευοντων. 6 Και θελει επελθει επι σε πνευμα Κυριου, και θελεις προφητευσει μετ’ αυτων και θελεις μεταβληθη εις αλλον ανθρωπον. 7 Και οταν τα σημεια ταυτα ελθωσι επι σε, καμνε ο, τι δυνασαι διοτι ο Θεος ειναι μετα σου. 8 Και θελεις καταβη προ εμου εις Γαλγαλα· και ιδου, εγὼ θελω καταβη προς σε, δια να προσφερω ολοκαυτωματα, να υσισιωσθω θυσιας ειρηνικας· προσμενε επτα ημερας, εωσου

346
ελθω προς σε και σοι αναγγειλω τι εχεις να καμης. 9Και οτε εστρεψε τα νωτα αυτου δια να
αναχωρηση απο τον Σαμουηλ, ο θεος εδωκεν τον Εζεκιαν και ηλθον παντα εκεινα
τα σημεια εν τη ημερα εκεινη. 10Και οτε ηλθον εκει εις το βουνον, ιδου, αθροισα προφητων
συνητηθησαν αυτον· και επηλθεν επι αυτον Πνευμα Θεου, και επεσε αυτων μεταξυ αυτων. 11Και
ως ειδον οι γνωριζοντες αυτον ανακηρυξαν αυτον προς τον Σαμουηλ. 12Εις δε εκ των εκει
απεκριθη και ειπεν, Και τις ειναι ο πατη αυτων; Δια τουτο εγεινε παροιμια, Και Σαουλ εν προφηταις; 13Και αφου ετελειωσε προφητευων, ηλθεν
εις τον υψηλον τοπον.

14Και ειπεν ο θεος του Σαουλ προς αυτον και προς τον υπηρετην αυτου,
Pου υπηγετε; Και ειπε, να ζητησωμεν τας ονους. και οτε ειδομεν οτι δεν ησαν, ηλθομεν προς τον
Σαμουηλ. 15Και ειπεν ο θειος του Σαουλ, Αναγγειλον μοι, σε παρακαλω, τι σας ειπεν ο Σαμουηλ.
16Και ειπεν ο Σαουλ προς τον θειον αυτου, Μας ειπε μετα βεβαιοτητος οτι ευρεθησαν αι ονοι· τον
λογον ομως περι της βασιλειας, τον οποιον ο Σαμουηλ ειπε, δεν εφανερωσεν εις αυτον. 17Και
συνηγαγεν ο Σαμουηλ τον λαον προς τον Κυριον εις Μισπα· 18και ειπε προς τους υιους Ισραηλ,
Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· Εγω ανεβιβασα τον Ισραηλ εξ Αιγυπτου, και σας ηλευθερωσα
ek ιεος των Αιγυπτιων και εκ χειρος πασων των βασιλειων, αιτινες σας κατεθλιβον· 19και σεις
την ημεραν ταυτην απεβαλετε τον Θεον σας, οστις σας εσωσεν απο παντων των κακων σας και
tων θλιψεων σας, και ειπετε προς αυτον, Ουχι, αλλα καταστησον βασιλεα εφ' ημας. Τωρα λοιπον
παρουσιασθητε ενωπιον του Κυριου, κατα τας φυλας σας και κατα τας χιλιας σας.
20Και οτε εκαμεν ο Σαμουηλ πασας τας φυλας του Ισραηλ να πλησιασωσιν, επιασθη η φυλη του Βενιαμιν.
21Και αφου εκαμε την φυλην του Βενιαμιν να πλησιαση κατα τας οικογενειας αυτων, επιασθη ο
Σαουλ ο υιος του Κεις· εζητησαν δε αυτον και δεν ευρεθη.
22Οθεν εζητησαν ετι παρα του Κυριου, αν ο ανθρωπος ερχηται ετι εκει. Και ειπε Κυριος, Ιδου, αυτος
ειναι κεκρυμμενος μεταξυ της αποσκευης. 23Τοτε εδραμον και ελαβον αυτον εκειθεν· και οτε
εσταθη μεταξυ του λαου, εξειχεν υπερ παντα τον λαον, απο τους ουμοις αυτου και επανω. 24Και
ειπεν ο Σαμουηλ προς παντα τον λαον, Βλεπετε εκεινον, τον οποιον εξελεξεν ο Κυριος, οτι δεν
einai ομοιος αυτου μεταξυ παντος του λαου; Και πας ο λαος ηλαλαξε και ειπε, Ζητω τον βασιλευ.
25Και ειπεν ο Σαμουηλ προς τον λαον τον τροπον της βασιλειας, και εγραψεν αυτον εν βιβλιω και
εθεσεν εμπροσθεν του Κυριου. Και απελυσεν ο Σαμουηλ παντα τον λαον, εκαστον εις τον οικον
αυτου. 26Και ο Σαουλ ομως ανεχωρησεν εις τον οικον αυτου εις Γαβαα· και υπηγε μετ' αυτου
ekai ταγμα πολεμιστων, των οποιων τας καρδιας ειχε διαθεσει ο θεος. 27Ανθρωποι ομως κακοι
ειπον, Πως θελει σωσει ημας ουτος; Και κατεφρονησαν αυτον και δεν προσεφεραν προς αυτον
dwra ekeinou oμow ekamne ton kowfou.
Ανεβή δε Ναας ο Αμμωνιτης και εστρατοπεδευσεν εναντιον της Ιαβεις-γαλααδ· και ειπον παντες οι ανδρες της Ιαβεις εις τον Ναας, Καμε συνθηκην προς ημας, και θελομεν σε δουλευει.  
Και ειπε προς αυτους Ναας ο Αμμωνιτης, Με τουτο θελω καμει συνθηκην προς εσας, να εξορυξω παντας τους δεξιους οφθαλμους σας, και να βαλω τουτο ονειδος επι παντα τον Ισραηλ.  
Και ειπον προς αυτον οι ινεσυκτεροι της Ιαβεις, Δος εις ημας επτα ημερων αναβολην, δια να αποστειλωμεν μηντιας εις παντα τα ορια του Ισραηλ.  
Ηλθον λοιπον οι μηνυται εις Γαβαα του Σαουλ και ειπον τους λογους εις τα ωτα του λαου· και υψωσαν πας ο λαος την φωνην αυτων και εκλαυσαν.  
Και ιδου, ο Σαουλ ηρχετο κατοπιν της αγελης εκ του αγρου· και ειπεν ο Σαουλ, Τι εχει ο λαος και κλαιει; Και διηγηθησαν προς αυτον τους λογους των ανδρων της Ιαβεις.  
Και επηλθεν επι τον Σαουλ πνευμα Θεου, οτε ηκουσε τους λογους εκεινους· και εξηφθη η οργη αυτου σφοδρα.  
Και ελαβε ζευγος βοων, και κατακοψας αυτους εις τμηματα, απεστειλεν αυτα κατα παντα τα ορια του Ισραηλ δια χειρος μηνυτων, λεγων, Οστις δεν εξελθη κατοπιν του Σαουλ και κατοπιν του Σαμουηλ, ουτω θελει γεινει εις τους βοας αυτου.  
Και επεπεσε φοβος Κυριου επι τον λαον, και εξηλθον ως εις ανθρωπος.  
Και οτε απηριθμησεν αυτους εν Βεζεκ, οι υιοι Ισραηλ ησαν τριακοσιαι χιλιαδες και οι ανδρες Ιουδα τριακοντα χιλιαδες.  
Και ειπον προς τους ελθοντας μηνυτας, Ουτω θελετε ειπει προς τους ανδρας της Ιαβεις-γαλααδ· Αυριον, καθως ο ηλιος θερμανη, θελει εισθαι εις εσας σωτηρια. Και ηλθον οι μηνυται και ανηγγειλαν προς τους ανδρας της Ιαβεις· και υπερεχαρησαν.  
Και ειπον οι ανδρες της Ιαβεις, Αυριον θελομεν εξελθει προς εσας, και θελετε καμει εις ημας παν ο, τι σας φαινεται καλον.  
Και την επαυριον διηρεσεν ο Σαουλ τον λαον εις τρια ταγματα· και εισηλθον εις το μεσον του στρατοπεδου, εν τη πρωινη φυλακη, και επαταξαν τους Αμμωνιτας εωσου θερμανη η ημερα· και οι εναπολειφθεντες διεσκορπισθησαν, ωστε ουδε δυο εξ αυτων δεν εμειναν ηνωμενοι.  
Και ειπεν ο λαος προς τον Σαμουηλ, Τις ειναι εκεινος οστις ειπεν, Ο Σαουλ θελει βασιλευσει εφ' ημας; παραδωσατε τους ανδρας, δια να θανατωσωμεν αυτους.  
Και ειπεν ο Σαμουηλ προς παντα τον Ισραηλ, Ιδου, υπηκουσα εις την φωνην σας κατα παντα οσα ειπετε προς εμε, και κατεστησα βασιλεα εφ' υμας;  
Και ειπεν ο Σαμουηλ προς τον Λαον ενωπιον και ενωπιον του Κυριου εν Γαλγαλοις· και εκει εθυσιασαν θυσιας ειρηνικας ενωπιον του Κυριου, και εκει ευφρανθησαν ο Σαουλ και παντες οι ανδρες Ισραηλ ανεταισαν.
τον ονον ελαβον; η τινα ηδικησα; τινα κατεδυναστευσα; η εκ χειρος τινος ελαβε τι εκ της χειρος τινος. 4Ωι δε ειπον, Δεν ηδικησας ημας ουδε κατεδυναστευσας ημας ουδε ελαβες τι εκ της χειρος τινος. Και ειπε προς αυτους, Μαρτυς ο Κυριος εις εσας, και αναβιβασας τους πατερας σας εκ γης Αιγυπτου. 7Τωρα λοιπον σταθητε, δια να διαλεχθω με σας ενωπιον του Κυριου, δια πασας τας δικαιοσυνας του Κυριου, τας οποιας εκαμεν εις εσας και εις τους πατερας σας. 8Αφου ο Ιακωβ ηλθεν εις την Αιγυπτον, και οι πατερες σας εβοησαν προς τον Κυριον, τοτε απεστειλεν ο Κυριος τον Μωυσην και τον Ααρων, και εξηγαγον τους πατερας σας εξ Αιγυπτου και κατωκισαν αυτους εν τω τοπω τουτω. 9Ελησμονησαν ομως Κυριον τον Θεον αυτων· οθεν παρεδωκεν αυτους εις την χειρα του Σισαρα, αρχηγου του στρατευματος του Ασωρ, και εις την χειρα των Φιλισταιων και εις την χειρα του βασιλεως Μωαβ, και επολεμησαν εναντιον αυτων. 10Και εβοησαν προς τον Κυριον και ειπον, Ημαρτησαμεν, επειδη εγκατελιπομεν τον Κυριον και ελατρευσαμεν τους Βααλειμ και τας Ασταρωθ· αλλα τωρα ελευθερωσον ημας εκ της χειρος των εχθρων ημων, και θελομεν λατρευσει σε. 11Και απεστειλεν ο Κυριος τον Ιεροβααλ και τον Βεδαν και τον Ιεφθαε και τον Σαμουηλ, και σας ηλευθερωσεν εκ της χειρος των εχθρων σας πανταχοθεν, και κατωκησατε εν ασφαλεια.
λαον αυτου· 23εις γε μη γενοιτο να αμαρτησω εις τον Κυριον, οπωτε να παυσω απο του να
dεωμαι υπερ υμων· αλλα θελω σας διδασκει την οδον την αγαθην και ευθειαν· 24μονον φοβεισθε
tουν Κυριον και λατρευτε αυτον εν αληθεια εξ ολης καρδιας σας· διοτι ειδετε ποσα μεγαλεια
εκαμεν υπερ υμων· 25αλλ' εαν εξακολουθητε να πραττητε το κακον, και σει και ο βασιλευς υμων
θελετε απολεσθη.

Chapter 13

1Ο Σαουλ ητο βασιλευς ενος ετους· αφου δε εβασιλευσε δυο ετη επι τον Ισραηλ, 2εξελεξεν ο
Σαουλ εις εαυτον τρεις χιλιαδας εκ του Ισραηλ· και ησαν μετα του Σαουλ δυο χιλιαδες εν Μιχμας
και εν τω ορει Βαιθηλ, και χιλιοι ησαν μετα του Ιωναθαν εν Γαβαα του Βενιαμιν· το δε υπολοιπον
του λαου εξαπεστειλεν εικαστον εις την σκηνην αυτου.

3Και επαταξεν ο Ιωναθαν την φρουραν
tων Φιλισταιων την εν τω βουνω· και ηκουσαν οι Φιλισταιοι. Και εσαλπισεν ο Σαουλ δια της
σαλπιγγος εν παση τη γη, λεγων, Ας ακουσωσιν οι Εβραιοι.

4Και πας ο Ισραηλ ηκουσε να λεγωσιν,

5Οι δε Φιλισταιοι
συνηθροισθησαν δια να πολεμησωσι μετα του Ισραηλ, τριακοντα χιλιαδες αμαξων και εξ χιλιαδες
ιππεων και λαος ως η αμμος η επι του χειλους της θαλασσης κατα το πληθος· και ανεβησαν και
εστρατοπεδευσαν εν Μιχμας, προς ανατολας της Βαιθ-αυεν.

6Οτε οι ανδρες του Ισραηλ ειδον οτι
ησαν εν αμηχανια, διοτι ο λαος εμικροψυχει, τοτε εκρυπτετο ο λαος εις τα σπηλαια και εις τα
πυκνοφυτα και εις τους βραχους και εις τους οχυρα μερη και εις τους λακκους.

7Και τινες εκ των
Εβραιων διεβησαν τον Ιορδανην προς την γην Γαδ και Γαλααδ. Ο δε Σαουλ αυτος ητο ακομη εν
Γαλγαλοις· και πας ο λαος τρεμων κατοπιν αυτου.

8Και περιεμεινεν επτα ημερας, κατα τον
dιωρισμενον καιρον υπο του Σαμουηλ· αλλ' ο Σαμουηλ δεν ηρχετο εις Γαλγαλα· και ο λαος
dιεσκορπιζετο απο πλησιον αυτου.

9Και ειπεν ο Σαουλ, Φερετε εδω προς εμε το ολοκαυτωμα, και

10Και ως ετελειωσε προσφερων το ολοκαυτωμα, ιδου, ηλθεν ο Σαμουηλ· και εξηλθεν ο Σαουλ εις συναντησιν αυτου, δια να χαιρετηση
αυτον.

11Και ειπεν ο Σαμουηλ, Τι εκαμεν; Και απεκριθη ο Σαουλ, Επειδη ειδον την διωρισμενην ημεραν, οι δε Φιλισταιοι συνηθροιζοντο
eις Μιχμας, 12δια τουτο ειπα, Τωρα θελουσι καταβη οι Φιλισταιοι εις Γαλγαλα, και
eγω δεν εκαμα δεησιν προς τον Κυριον εως τον αιωνος· ο Κυριος εζητησεν
eις εαυτου ανθρωπον κατα την καρδιαν αυτου, και διωρισεν ο Κυριος αυτον να ηναι αρχων επι
tου λαου αυτου, επειδη δεν εφυλαξας εκεινο το οποιον προσεταξεν εις se ο Κυριος.

13Και εσηκωθη ο Σαμουηλ και ανεβη απο Γαλγαλων εις Γαβαα του Βενιαμιν. Ο δε Σαουλ ηριθμησε τον λαον τον
ευρεθέντα μετ’ αυτού, περιποιούσαν ανδράς. 16Και ο Σαουλ και Ιωναθαν ο υιός αυτού και
ο λαός ο ευρεθείς μετ’ αυτού, εκαθήντο εν Γαβαα του Βενιαμίν· οι δε Φιλισταίοι ήσαν
εστρατοπεδεύονταν εν Μιχαμά. 17Και εξήλθον λεπταί απ’ του εστρατοπέδου των Φιλισταίων εις
tριά σωμάτα· το εν σώμα εστάθη εις την οδόν Οφρα, προς την γην Σωγάλ. 18και το αλλό σώμα
estάθη εις την οδόν Βαιθ-ϕρων· και το αλλό σώμα εστάθη εις την οδόν του οριού, το οποίον
βλεπει προς την κοιλάδα Σεβωμά, κατά την ερήμον. 19Και σιδηρούργος δεν ευρίσκει εν πασή
tη γη Ισραήλ· διότι οι Φιλισταίοι είπον, Μηποτε οι Εβραίοι κατασκεύασωσι ρομφάιας η
λογχαί. 20αλλά καταβινόν πάντες οι Ισραήλιται προς τους Φιλισταίους, δια να ακονωσιν εκαστὸν τον
αυτού και την δικελλαν αυτού και την αξινήν αυτού, και τα τρικράνα και τα τρικράνα
αμβλυνθήσωσι· και τα τρικράνα και τις αξινές ανασυναπτον και ανασυναπτον τα βουκεντρα
αυτών. 22Δια τούτων εν την ημέρα τῆς μάχης, δεν ευρίσκοντο ουτε μαχαιρα ουτε λογχη
eις την χειρα τινος εκ του λαού του ως μετα τον Σαουλ και Ιωναθαν· εις τον Σαουλ ομοι και
eις τον Ιωναθαν τον υιόν αυτού ευρέθησαν.

Chapter 14

1Ημεραν δε είπεν Ιωναθαν, ο υιός του Σαουλ, προς τον νεον του βασταζοντα τα οπλα
αυτού, Ελθε, και ας περασώμεν προς την φρουραν των Φιλισταίων, την εν τω περαν· προς τον
πατέρα αυτού δεν εφανερώσε τον έτος. 2Ο δε Σαουλ εκαθήτη επι του ακρού του Γαβαα, υπο
την ροδιαν την εν Μιγρων· και ο λαός ο μετ’ αυτού ητο εως εξακοσιοι ανδρες· 3και Αχια, ο υιος
tου Αχιτωβ, αδελφου του Ιχαβωδ, υιου του Φινεες, υιου του Ηλει, ιερευς του Κυριου εν Σηλω,
φορων εφοδ. Και ο λαός δεν ηξευρέν οτι υπηγεν ο Ιωναθαν. 4Μεταξύ δε των διαβασεων, δια των
οποιων ο Ιωναθαν εζήτησεν να περαση προς την φρουραν των απεριτμητων τουτων, ητο αποτομος
βραχος εξ ενος μερους και αποτομος βραχος εκ του αλλου μερους· και το ονομα του ενος Βοσες, το
dε ονομα του αλλου Σενε. 5Το μετωπον του ενος βραχου ητο προς βορραν απεναντι Μιχμας· και τον
αλλου προς τον απεναντι Γαβαα. 6Και ειπεν ο Ιωναθαν προς τον νεον του βασταζοντα τα οπλα
αυτου, Ελθε, και ας περασωμεν προς την φρουραν των Φιλισταίων, την εν τω περαν· προς τον
πατερα αυτου ομοι δεν εφανερωσε το έτος. 7Ο ο οπλοφορος αυτου, Καμε ο, τι ειναι εν τη καρδια
σου· προχωρει· ιδου, εγω ειμαι μετα σου κατα την καρδιαν σου. 8Τοτε ειπεν ο Ιωναθαν, Ιδου, ημεις
θελομεν περαση προς τους ανδρας και θελομεν δειχθη εις αυτους· εαν ειπωσιν προς ημας ουτως·
Σταθητε εως να ελθωμεν προς εσας· τοτε θελομεν σταθη εις το πληθυντο εις την ημεραν· και
dεν θελομεν αναβη· διοτι ο Κυριος παρεδωκεν αυτους εις την χειρα ημων. 9Τοτε ειπεν ο Ιωναθαν,
ιδου, ημεις θελομεν περαση προς τους ανδρας και θελομεν δειχθη εις αυτους· εαν ειπωσιν προς ημας
ουτως· Σταθητε εως να ελθωμεν προς εσας· τοτε θελομεν σταθη εις το πληθυντο· και δεν θελομεν
αναβη· διοτι ο Κυριος παρεδωκεν αυτους εις την χειρα ημων. 10Αναβητε προς ημας· τοτε θελομεν
αναβη· διοτι ο Κυριος παρεδωκεν αυτους εις την χειρα ημων, και εις την καρδιαν ημων. 11Ακονωσι
εις ημας το σημειον. 12Και έδειξαν αμφοτεροι εις την φρουραν των Φιλισταίων· και οι Φιλισταίοι
ειπον, Ιδου, οι Εβραίοι εξερχονται εκ των τρυπων, οπου ειχον κρυφθη.
βασταζοντα τα οπλα αυτου, και ειπον, Αναβητε προς την χειρα του Ισραηλ. 13 Και ανερπυσεν ο Ιωναθαν και ειπεν ο Ιωναθαν προς τον οπλοφορον αυτου, Αναβα κατοπιν μου· διοτι παρεδωκεν αυτους ο Κυριος εις την χειρα του Ισραηλ. 14 Και ανερπυσεν ο Ιωναθαν με τας χειρας αυτου και με τους ποδας αυτου, και ο βασταζων τα οπλα αυτου κατοπιν αυτου' και επεσον εμπροσθεν του Ιωναθαν' και ο βασταζων τα οπλα αυτου εθανατονεν αυτους κατοπιν αυτου. 15 Και εγεινε τρομος εν τω στρατοπεδω, εν τοις αγροις και εν παντι τω λαω· η φρουρα και οι λεηλατουντες, και αυτοι κατετρομαξαν, και η γη συνεταραχθη· ωστε ητο ως τρομος Θεου. 16 Και ειδον οι φρουροι του Σαουλ εν Γαβαα του Βενιαμιν, και ιδου, το πληθος διελυετο και βαθμηδον διεσκορπιζετο. 17 Τοτε ειπεν ο Σαουλ προς τον λαον τον μετ' αυτου, Απαριθμησατε τωρα και ιδετε τις ανεχωρησεν εξ ημων. Και οτε απηριθμησαν, ιδου, ο Ιωναθαν και ο οπλοφορος αυτου δεν ησαν. 18 Και ειπεν ο Σαουλ προς τον Ιερεα, Φερε εδω την κιβωτον του Θεου. Διοτι η κιβωτος του Θεου ητο τοτε μετα των υιων Ισραηλ. 19 Και ενω ελαλει ο Σαουλ προς τον ιερεα, ο θορυβος εν τω στρατοπεδω των Φιλισταιων επροχωρει επι το μαλλον και επληθυνετο· ο δε Σαουλ ειπε προς τον ιερεα, Συρε οπισω την χειρα σου. 20 Και συνηθροισθησαν ο Σαουλ και πας ο λαος ο μετ' αυτου και ηλθον εως εις την μαχην· και ιδου, παντος ανδρος η ρομφαια ητο εναντιον του συντροφου αυτου, σφαγη μεγαλη σφοδρα. 21 οι δε Εβραιοι οι μετα των Φιλισταιων οντες ως αλλοτε, οιτινες ειχον αναβη μετ' αυτων εις το στρατοπεδον εκ των περιξ, και αυτοι ετι ηνωθησαν μετα των Ισραηλιτων, οιτινες ησαν μετα του Σαουλ και Ιωναθαν. 22 Και παντες οι ανδρες του Ισραηλ οι κρυπτομενοι εν τω ορει Εφραιμ, ακουσαντες οτι οι Φιλισταιοι εφευγον, εδραμον και αυτοι κατοπιν αυτων εις πολεμον. 23 Και εσωσεν ο Κυριος τον Ισραηλ εν τη ημερα εκεινη· και η μαχη επερασεν εις Βαιθ-αυεν. 24 Οι δε ανδρες του Ισραηλ απεκαμον την ημεραν εκεινην· διοτι ο Σαουλ ειχεν ορκισει τον λαον, λεγων, Επικαταρατος ο ανθρωπος, οστις φαγη τροφην εως εσπερας, και εκδικηθω απο των εχθρων μου. Οθεν δεν εγευθη τροφην πας ο λαος. 25 Και παν το πληθος ηλθεν εις δασος, οπου ητο μελι κατα γης. 26 Και οτε εισηλθεν ο λαος εις το δασος, ιδου, το μελι εσταλαξεν· ουδεις ομως επλησιασε την χειρα αυτου εις το στομα αυτου· διοτι εφοβηθη ο λαος τον ορκον. 27 Ο Ιωναθαν δεν ειχεν ακουσει, οτε ο πατηρ αυτου ωρκισε τον λαον· οθεν ηπλωσε το ακρον της ραβδου της εν τη χειρι αυτου και εβυθισεν αυτο εις κηρηθραν και εβαλε την χειρα αυτου εις το στομα αυτου, και ανεβλεψαν οι οφθαλμοι αυτου. 28 Απεκριθη δε εις εκ του λαου και ειπεν, Ο πατηρ σου ωρκισε δι' ορκου τον λαον, λεγων, Επικαταρατος ο ανθρωπος, οστις φαγη τροφην σημερον· δια τουτο ο λαος ειναι εκλελυμενος. 29 Ο δε Ιωναθαν ειπεν, Εταραξεν ο πατηρ μου τον κοσμον· ιδετε, ποσον ανεβλεψαν οι οφθαλμοι μου, διοτι εγευθην ολιγον εκ τουτου του μελιτος· ποσω μαλλον, εαν ο λαος ηθελε φαγει την σημερον ελευθερως εκ των εχθρων αυτου, τα οποια ευρηκε; διοτι δεν ηθελε γεινει τωρα πολυ μεγαλητερα σφαγη μεταξυ των Φιλισταιων; 30 Επαταξαν δε εν εκεινη τη ημερα τους Φιλισταιους απο Μιχμας εως Αιαλων· και ο λαος ητο εκλελυμενος σφοδρα.
τὸν Κυρίον, διότι τρωγοῦσι μετὰ τοῦ αἰμάτος. Καὶ εἶπε, Παραβαται ἐσταθητε· κυλισατε πρὸς ἑαυτοῦ εἰς τὸν Κυρίον, τρωγοντες μετὰ τοῦ αἰμάτος. Καὶ εφεραν πας οἱ λαοὶ καταβασαν τοῦ βουν αὐτοῦ μεθ' εαυτοῦ εἰς τὴν νυκτα καὶ ἐσφαξαν εκεῖ.

34 Καὶ εἶπεν ο Σαουλ, Διασπαρθητε μεταξὺ του λαου καὶ εἰπατε προς αὐτους, Φερετε μοι ενταυθα εκαστος τον βουν αὐτου καὶ προβατον αὐτου, καὶ σφαξατε ενταυθα καὶ φαγετε· καὶ μη αμαρτανετε εἰς τὸν Κυρίον, τρωγοντες μετα τοῦ αἰμάτος. Καὶ εφεραν πας οἱ λαοὶ ενταυθα εις τὴν νυκτα καὶ ἐσφαξαν εκεῖ.

35 Καὶ ωκοδομησεν ὁ Σαουλ θυσιαστηριον εἰς τὸν Κυρίον· τοῦτο ητο το πρωτον θυσιαστηριον, το οποίον ωκοδομησεν ὁ Σαουλ εἰς τὸν Κυρίον.

36 Καὶ εἶπεν ὁ Σαουλ, Ας καταβωμεν εξοπισω τῶν Φιλισταιων δια νυκτος, καί ας διαρπασωμεν αυτους εως να φεγξη η ημερα, καὶ μη αφησωμεν μηδε ενα εξ αυτων. Καὶ εἶπον, Καμε παν ο, τι σοι φαινεται καλον. Τοτε ειπεν ὁ ιερευς, Ας προσελθωμεν ενταυθα εις τὸν Θεον.

37 Καὶ ηρωτησεν ὁ Σαουλ τον Θεον, Να καταβω εξοπισω τῶν Φιλισταιων; θελεις παραδωσει αυτους εις την χειρα του Ισραηλ; Ἀλλα δεν απεκριθη προς αυτον την ημεραν εκεινην.

38 Καὶ εἶπεν ο Σαουλ, Πλησιασατε ενταυθα παντες οι αρχηγοι του λαου· και μαθετε και ιδετε, εις ποιον εσταθη η αμαρτια αυτη σημερον· διοτι ζη Κυριος, ο σωσας τον Ισραηλ, οτι και εις τον Ιωναθαν τον υιον μου αν εσταθη, θελει βεβαιως θανατωθη. Και δεν ευρεθη ουδεις μεταξυ παντος του λαου, οστις απεκριθη προς αυτον.

39 Και ειπε προς παντα τον Ισραηλ, Σταθητε σεις εκ του ενος μερους, εγω δε και Ιωναθαν ο υιος μου θελομεν σταθη εκ του αλλου μερους. Και ειπεν ο λαος προς τον Σαουλ, Καμε παν ο, τι σοι φαινεται καλον.

40 Τοτε ειπεν ο Σαουλ προς τον Κυριον τον Θεον του Ισραηλ, Δειξον τον αθωον. Και επιασθη ο Ιωναθαν και ο Σαουλ· ο δε λαος απελυθη.

41 Και ειπεν ο Σαουλ, Ριψατε κληρους μεταξυ εμου και Ιωναθαν του υιου μου. Και επιασθη ο Ιωναθαν.

42 Τοτε ειπεν ο Σαουλ προς τον Ιωναθαν, Φανερωσον μοι τι επραξας. Και εφανερωσε προς αυτον ο Ιωναθαν, καὶ ειπε, Τωοντι εγευθην ολιγον μελι δια του ακρου της ραβδου της εν τη χειρι μου· ιδου, εγω, αποθνησκω.

43 Και απεκριθη ο Σαουλ, Ουτω να καμη ο Θεος και ουτω να προσθεση· βεβαιως θελεις αποθανει, Ιωναθαν.

44 Ο δε λαος ειπε προς τον Σαουλ, Ο Ιωναθαν θελει αποθανει, οστις εκαμε την μεγαλην ταυτην σωτηριαν εις τον Ισραηλ; Μη γενοιτο· Ζη Κυριος, ουδε μια θριξ εκ της κεφαλης αυτου θελει πεσει εις την γην· διοτι ενηργησε μετα του Θεου την ημεραν ταυτην. Και ελυτρωσεν ο λαος τον Ιωναθαν, και δεν απεθανε.

45 Τοτε ανεβη ο Σαουλ εκ της καταδιωξεως των Φιλισταιων· και οι Φιλισταιοι υπηγαν εις τον τοπον αυτων.

46 Και ελαβεν ο Σαουλ την βασιλειαν επι τον Ισραηλ, και επαταξε τον Αμαληκ, και ηλευθερωσε τον Ισραηλ εκ χειρος των διαρπαζοντων αυτους.

47 Οι δε υιοι του Σαουλ ησαν Ιωναθαν και Ισονει και Μελχι-σουε· και τα ονοματα των δυο θυγατερων αυτου, το ονομα της πρωτοτοκου Μεραβ, και το ονομα της νεωτερας Μιχαλ· το δε ονομα της γυναικος του Σαουλ ητο Αχινοαμ, θυγατηρ του Αχιμαας. Και το ονομα του αρχιστρατηγου αυτου Αβενηρ, υιος του Νηρ, θειου του Σαουλ.

48 Ο δε Κεις ο πατηρ του Σαουλ, και ο Νηρ ο πατηρ του Αβενηρ, ησαν υιοι του Αβιηλ.

49 Ητο δε πολεμος δυνατος εναντιον των Φιλισταιων κατα πασας τας ημερας του Σαουλ· και οποτε εβλεπεν ο Σαουλ ανδρα τινα δυνατον, παρελαμβανεν αυτον πλησιον εαυτου.
Chapter 15

1 Εἶπε δὲ Σαμουήλ πρὸς τὸν Σαουλ, Ἐμε ἀπεστείλεν ο Κυριος να σε χρισω βασιλεα επι τν λαον αυτον, επι τνν Ισραηλ· τωρα λοιπον ακουσον της φωνης των λογων του Κυριου. 2 Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων· Θελω εκδίκησει οσα εκαμεν ο Αμαληκ εις τον Ισραηλ, ότι αντεσταθη εις αυτον εν τη οδω, οτε ανεβαινεν εξ Αιγυπτου· 3 υπαγε τωρα και παταξον τον Αμαληκ, και εξολοθρευσον παν ο, τι εχει και ανδρα και γυναικα και παιδιον και θηλαζον και βουν και προβατον και καμηλον και ονν. 4 Και ο Σαουλ εκαλεσε τον λαον και απηριθμησεν αυτους εν Τελαιμ, διακοσιας χιλιαδας πεζων και δεκα χιλιαδας ανδρων Ιουδα. 5 Και ηλθεν ο Σαουλ εως της πολεως του Αμαληκ και ενεδρευσεν εν τη φαραγγι. 6 Και ειπεν ο Σαουλ προς τους Κεναιους, Υπαγετε, αναχωρησατε, καταβητε εκ μεσου των Αμαληκιτων, δια να μη σας συμπεριλαβω μετ' αυτων· διοτι σεις εδειξατε ελεος εις παντας τους υιους Ισραηλ, οτε ανεβαινον εξ Αιγυπτου. Και ανεχωρησαν οι Κεναιοι εκ μεσου των Αμαληκιτων. 7 Και επαταξεν ο Σαουλ τους Αμαληκιτας απο Αβιλα εως της εισοδου Σουρ, της κατα προσωπον Αιγυπτου. 8 Και συνελαβεν Αγαγ τον βασιλεα των Αμαληκιτων ζωντα, παντα δε τον λαον εξωλοθρευσεν εν στοματι μαχαιρας. 9 Πλην εφεισθη ο Σαουλ και ο λαος τον Αγαγ και τα καλητερα των προβατων και των βοων και των δευτερευοντων και των αρνιων και παντος αγαθου, και δεν ηθελον να εξολοθρευσωσιν αυτα· αλλα παν το ευτελες και εξουδενωμενον, εκεινο εξωλοθρευσαν. 10 Τοτε εγεινε λογος Κυριου προς τον Σαμουηλ, λεγων, 11 Μετεμεληθην οτι εκαμα τον Σαουλ βασιλεα· διοτι εστραφη απο οπισθεν μου και τους λογους μου δεν εξετελεσε. Και τουτο ελυπησε τον Σαμουηλ, και εβοησε προς τον Κυριον δι' ολης της νυκτος. 12 Και οτε εξηγερθη ο Σαμουηλ ενωρις δια να υπαγη εις συναντησιν του Σαουλ το πρωι, ανηγγειλαν προς τον Σαμουηλ, λεγοντες, Ο Σαουλ ηλθεν εις τον Καρμηλον, και ιδου, ανηγειρεν εις εαυτον τροπαιον· επειτα εστραφη και διεπερασε και κατεβη εις Γαλγαλα. 13 Και υπηγεν ο Σαμουηλ προς τον Σαουλ· και ειπεν ο Σαουλ προς αυτον, Ευλογημενος να ησαι παρα του Κυριου· εξετελεσα τον λογον του Κυριου. 14 Ειπε δε ο Σαμουηλ, Και τις η φωνη αυτη των προβατων εις τα ωτα μου, και η φωνη των βοων, την οποιαν ακουω; 15 Και ειπεν ο Σαουλ, Εκ των Αμαληκιτων εφεραν αυτα· δια τον Ισραηλ εξωλοθρευσαμεν. 16 Τοτε ειπεν ο Σαμουηλ προς τον Σαουλ, Αφες, και θελω απαγγειλει προς σε τι ελαλησεν ο Κυριος εις εμε την νυκτα. Ο δε ειπε προς αυτον, Λεγε. 17 Και ειπεν ο Σαμουηλ, Ενω συ ησο μικρος εμπροσθεν των οφθαλμων σου, δεν εγεινεις τη φωνη των προβατων εις τα ωτα μου, και η φωνη των βων, την οποιαν ακουω; 18 Και ειπεν ο Σαουλ, Εκ των Αμαληκιτων εφεραν αυτα· διοτι ο θεος εφεισθη τα καλητερα των προβατων και των βων, δια να θυσιαση εις Κυριον τον Θεον αυτον· τα δε λοιπα εξωλοθρευσαμεν. 19 Τοτε ειπεν ο Σαμουηλ προς τον Σαουλ, Αφες, και θελω απαγγειλει προς σε τι ελαλησεν ο Κυριος εις εμε την νυκτα. Ο δε ειπε προς αυτον, Λεγε. 20 Και ειπεν ο Σαμουηλ, Ενω συ ησο μικρος εμπροσθεν των οφθαλμων σου, δεν εγεινεις τη φωνη των προβατων εις τα ωτα μου, και η φωνη των βων, την οποιαν ακουω;
τον Θεόν σου εν Γαλγαλοίς. 22 Και ειπεν ο Σαμουηλ, Μηπως ο Κυριός αρεσκεται εις τα ολοκαυτώματα και εις τις θυσίας, καθώς εις το να υπακούωμεν της φωνής του Κυριού; ίδου, η υποταγή ειναι καλήτερη παρα την θυσία· η υπακοή, παρα το παχος των κριων. 23 διοτι η απειθεία ειναι καθώς το αμαρτήμα της μαγείας· και το πείσμα, καθώς η ασεβεία και ειδωλολατρεία· επειδή συ απερρίφθησαι τον λογον του Κυριου, δια τον και αυτος απερρίφθη σε απο του να ησαι βασίλευς.

24 Και ειπεν ο Σαουλ προς τον Σαμουηλ, Ημαρτησα· διοτι παρεβην το προσταγμα του Κυριου και τους λογους σου, φοβηθεις τον λαον και υπακουσας εις την φωνην αυτων· 25 τωρα λοιπον συγχωρησον, παρακαλω, το αμαρτημα μου και επιστρεψον μετ' εμου, δια να προσκυνησω τον Κυριον.

26 Ο δε Σαμουηλ ειπε προς τον Σαουλ, Δεν θελω επιστρεψει μετα σου· διοτι απερριψας τον λογον του Κυριου, και ο Κυριος απερριψε σε απο του να ησαι βασίλευς επι τον Ισραηλ. 27 Και καθως εστραφη ο Σαμουηλ δια να αναχωρηση, εκεινος επιασεν αυτον απο του κρασπεδου του ιματιου αυτου· και εξεσχισθη.

28 Και ειπε προς αυτον ο Σαμουηλ, Εξεσχισεν η Κυριος την βασιλειαν του Ισραηλ απο σου σημερον και εδωκεν αυτην εις τον πλησιον σου, τον καλητερον σου· 29 ουδε θελει ψευσθη ο Ισχυρος του Ισραηλ ουδε μεταμεληθη· διοτι ουτος δεν ειναι ανθρωπος, ωστε να μεταμεληθη.

30 Ο δε ειπεν, Ημαρτησα· αλλα τιμησον μετα σου εις εμπροσθεν των πρεσβυτερων του λαου μου και εμπροσθεν του Ισραηλ, και επιστρεψον μετ' εμου, δια να προσκυνησω Κυριον τον Θεον σου.

31 Και επεστρεψεν ο Σαμουηλ κατοπιν του Σαουλ και προσεκυνησεν ο Σαουλ τον Κυριον.

Chapter 16

1 Και ειπεν Κυριος προς τον Σαμουηλ, Εως ποτε συ πενθεις δια τον Σαουλ, επειδη εγω απεδοκιμασα αυτον απο του να βασιλευη επι τον Ισραηλ; γεμισον το κερας σου ελαιον και υπαγε· εγω σε αποστελλω προς τον Ιεσσαι τον Βηθλεεμιτην· διοτι προεβλεψα εις εμαυτον βασιλεα μεταξυ των υιων αυτου.

2 Και ειπεν ο Σαμουηλ, Πως να υπαγω; διοτι θελει ακουσει τουτο ο Σαουλ και θελει με θανατωσει. Και ειπεν ο Κυριος, Λαβε μετα σου δαμαλιν και ειπε, Ηλθον να θυσιασω προς τον Κυριον.

3 Και καλεσον τον Ιεσσαι εις την θυσιαν, και εγω θελω φανερωσει προς σε τι θελεις και θελεις χρισει εις εμε οντινα σοι ειπω.

4 Και ακαμεν ο Σαμουηλ εκεινο το οποιον ειπεν ο Κυριος, και ηλθεν εις Βηθλεεμ. Ετρομαξαν δε οι πρεσβυτεροι της πολεως εις την συναντησιν αυτου και ειπον, Εν ειρηνη ερχεσαι; 5 ο δε ειπεν, Εν ειρηνη· ερχομαι δια να θυσιασω προς τον Κυριον·
αγιασθήτε και ελθέτε μετ’ εμού εις την θυσιαν. Και ἤγιασε τον Ἰεσσαὶ καὶ τοὺς υἱους αὐτοῦ καὶ
eκαλέσεν αὐτοὺς εἰς τὴν θυσιαν. Ἐκκαλέσεν αὐτοὺς εἰς τὴν θυσιαν.

Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος.

Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος. Ἐκκαλέσεν αὐτοὺς εἰς τὴν θυσιαν. Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος.

Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος.

Και εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος.

Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος. Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος.

Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος. Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος.

Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος. Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος.

Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος. Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος.

Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος. Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος.

Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος. Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος.

Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος. Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος.

Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος. Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος. Καὶ εἰπεν, οὐδὲ τούτῳ δὲν ἐξέλεξεν ο Κυρίος.
Ο δε Σαουλ και οι ανδρες Ισραηλ συνηθροισθησαν, και εστρατοπεδουσαν εν τη κοιλαι Ηλα, και παρεταχθησαν εις μαχην εναντιον των Φιλισταιων. Και οι μεν Φιλισταιοι ισταντο επι του ορους εντευθεν, και ο δε Ισραηλ ιστατο επι του ορους εκειθεν· η δε κοιλας ητο μεταξυ αυτων.

Και οι μεν Φιλισταιοι ισταντο επι του ορους επι του ορους εκειθεν· η δε κοιλας ητο μεταξυ αυτων. Και εξηλθεν ανηρ προμαχητης εκ του στρατοπεδου των Φιλισταιων ονομαζομενος Γολιαθ, εκ της Γαθ, υψους εξ πηχων και σπιθαμης· ειχε δε περικεφαλαιαν χαλκινην επι της κεφαλης αυτου και ητο ενδεδυμενος θωρακα αλυσιδωτον· και το βαρος του θωρακος ητο πεντε χιλιαδες σικλων χαλκου· και κνημιδας χαλκινας επι των σκελων αυτου και ασπιδα χαλκινην μεταξυ των ωμων αυτου. Και το κονταριον του δορατος αυτου ητο ως αντιον υφαντου· και το βαρος του θυρεος αυτου ητο εξακοσиων σικλων σιδηρου· εις δε κρατων τον θυρεον προεπορευετο αυτου.

Και εξηλθεν ανηρ προμαχητης εκ του στρατοπεδου των Φιλισταιων ονομαζομενος Γολιαθ, εκ της Γαθ, υψους εξ πηχων και σπιθαμης· ειχε δε περικεφαλαιαν χαλκινην επι της κεφαλης αυτου και ητο ενδεδυμενος θωρακα αλυσιδωτον· και το βαρος του θωρακος ητο πεντε χιλιαδες σικλων χαλκου· και κνημιδας χαλκινας επι των σκελων αυτου και ασπιδα χαλκινην μεταξυ των ωμων αυτου. Και το κονταριον του δορατος αυτου ητο ως αντιον υφαντου· και το βαρος του θυρεος αυτου ητο εξακοσιων σικλων σιδηρου· εις δε κρατων τον θυρεον προεπορευετο αυτου.

ότε ηκουσεν ο Σαουλ και πας ο Ισραηλ εκεινους τους λογους του Φιλισταιου, εξεστησαν και εφοβηθησαν σφοδρα. Ητο δε Δαβιδ ο υιος εκεινου του Εφραθαιου εκ Βηθλεεμ Ιουδα, ονομαζομενου Ιεσσαι· ειχε δε οκτω υιους· και ο ανθρωπος εις τας ημερας του Σαουλ ειχε ταξιν γεροντος μεταξυ των ανθρωπων. Και υπηγαν οι τρεις υιοι του Ιεσσαι οι μεγαλητεροι ακολουθουντες τον Σαουλ εις την μαχην· και τα ονοματα των τριων υιων αυτου οιτινες υπηγαν εις την μαχην ησαν Ελιαβ ο πρωτοτοκος, και ο δευτερος αυτου Αβιναδαβ, και ο τριτος Σαμμα. Και ο δε Δαβιδ ητο ο νεωτερος· και οι τρεις οι μεγαλητεροι ηκολουθουν τον Σαουλ. Και ανεχωρει ο Δαβιδ και επεστρεφεν απο του Σαουλ, δια να ποιμαινη τα προβατα του πατρος αυτου εν Βηθλεεμ. Ο δε Φιλισταιος επλησιαζε πρωι και εσπερας και εστηλονετο τεσσαρακοντα ημερας. Και ειπεν Ιεσσαι προς Δαβιδ τον υιον αυτου, Λαβε τωρα δια τους αδελφους σου εν εφα εκ τουτου του πεφρυγανισμενου σιτου και τους δεκα τουτους αρτους, και τρεξον εις το στρατοπεδον προς τους αδελφους σου· και τα δεκα ταυτα νωπα τυρια φερε προς τον χιλιαρχον, και ιδε αν υγιαινωσιν οι αδελφοι σου και λαβε σημειον παρ' αυτων. Ο δε Σαουλ και αυτοι και παντες οι ανδρες Ισραηλ ησαν εν τη κοιλαδι Ηλα, μαχομενοι μετα των Φιλισταιων.
αυτον, τουτον θελει πλουτισει ο βασιλευς με πλουτη μεγαλα, και την θυγατερα αυτου θελει δωσει εις αυτον, και τον οικον του πατρος αυτου θελει καμει ελευθερον μεταξυ του Ισραηλ. 26Και ειπεν ο Δαβιδ προς τους ανδρας τους ανδρας τους ισταμενους πλησιον αυτου, λεγων, Τι θελει εις αυτον, και τον οικον του πατρος αυτου θελει καμει ελευθερον μεταξυ του Ισραηλ. 27Και απεκριθη προς αυτον ο λαος κατα τον λογον τουτον, λεγων, Τι θελει εις αυτον, και την θυγατερα αυτου θελει δωσει εις αυτον, και τον οικον του πατρος αυτου θελει καμει ελευθερον μεταξυ του Ισραηλ.

26Και ειπεν ο Δαβιδ προς τους ανδρας τους ισταμενους πλησιον αυτου, λεγων, Τι θελει εις αυτον, οστις παταξη τον Φιλισταιον τουτον και αφαιρεση το ονειδος απο του Ισραηλ; διοτι τις ειναι ο Φιλισταιος αυτος ο απεριτμητος, ωστε να εξουθενη τα στρατευματα του Θεου του ζωντος; 27Και απεκριθη προς αυτον ο λαος κατα τον λογον τουτον, λεγων, Τι θελει εις αυτον, και την θυγατερα αυτου θελει δωσει εις αυτον, και τον οικον του πατρος αυτου θελει καμει ελευθερον μεταξυ του Ισραηλ.

26Και ειπεν ο Δαβιδ προς τους ανδρας τους ισταμενους πλησιον αυτου, λεγων, Δια τι κατεβης ενταυθα; και εις ποιον αφηκες τα ολιγα εκεινα προβατα εν τη ερημω; εγω εξευρω την υπερηφανιαν σου και την πονηριαν της καρδιας σου· βεβαιως δια να ιδης την μαχην κατεβης. 29Και ειπεν ο Δαβιδ, Τι εκαμα τωρα; δεν ειναι αιτια; 30Και εστραφη απ' αυτου προς αλλον και ελαλησε κατα τον αυτον τροπον· και ο λαος απεκριθη παλιν προς αυτον κατα τον πρωτον λογον.

31Και οτε ηκουσθησαν οι λογοι, τους οποιους ελαλησεν ο Δαβιδ, ανηγγειλαν προς τον Σαουλ· και παρελαβεν αυτον. 32Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Σαουλ, Μηδενος ανθρωπου η καρδια ας μη ταπεινονηται δια τουτον· ο δουλος σου θελει υπαγει και πολεμησει μετα του Φιλισταιου τουτου. 33Και ειπεν ο Σαουλ προς τον Δαβιδ, Δεν δυνασαι να υπαγης εναντιον του Φιλισταιου τουτου δια να πολεμησης μετ' αυτου· διοτι συ εισαι παιδιον, αυτος δε ανηρ πολεμιστης εκ νεοτητος αυτου. 34Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Σαουλ, Ο δουλος σου εβοσκε τα προβατα του πατρος αυτου, και ηλθε λεων και αρκτος και ηρπασε προβατον εκ του ποιμνιου· 35και εξηλθον κατοπιν αυτου και επαταξα αυτον και ηθελησε μετα του Φιλισταιου τουτου. 36Και ειπεν ο Κυριος ο ελευθερωσας με εκ χειρος του λεοντος και εκ χειρος της αρκτου, ουτος θελει με ελευθερωσει εκ χειρος του Φιλισταιου τουτου.
Συ ερχεσαι εναντιον μου με ρομφαιαν και δορυ και ασπιδα· εγω δε ερχομαι εναντιον σου εν τω
ονοματι του Κυριου των δυναμεων, του Θεου των στρατευματων του Ισραηλ, τα οποια συ
εξουθενησας· 46 την ημεραν ταυτην θελει σε παραδωσει ο Κυριος εις την χειρα μου· και θελω σε
παταξει και αφαιρεσει απο σου την κεφαλην σου· και θελω παραδωσει τα πτωματα του στρατοπεδου
tων Φιλισταιων την ημεραν ταυτην εις τα πετεινα του ουρανου, και εις τα θηρια της γης· δια να
gνωριση πασα η γη οτι ειναι Θεος εις τον Ισραηλ·

47 και θελει γνωρισει παν το πληθος τουτο οτι
ο Κυριος δεν σωζει με ρομφαιαν και δορυ· διοτι του Κυριου ειναι η μαχη, και αυτος θελει σας
παραδωσει εις την χειρα ημων.

48 Και οτε εσηκωθη ο Φιλισταιος και ηρχετο και επλησιαζεν εις
συναντησιν του Δαβιδ, ο Δαβιδ εσπευσε και εδραμε προς μαχην εναντιον του Φιλισταιου.

49 Και εκτεινας ο Δαβιδ την χειρα αυτου εις το σακκιον, ελαβεν εκειθεν λιθον και εσφενδονησε και
eκτυπησε τον Φιλισταιον κατα το μετωπον αυτου, ωστε ο λιθος ενεπηχθη εις το μετωπον αυτου·
και επεσε κατα προσωπον εις την γην.

50 και υπερισχυσεν ο Δαβιδ κατα του Φιλισταιου δια της
σφενδονης και δια του λιθου, και εκτυπησε τον Φιλισταιον και εθανατωσεν αυτον. Αλλα δεν ητο
ρομφαια εν τη χειρι του Δαβιδ·

51 οθεν ο Δαβιδ εδραμε και σταθεις επι τον Φιλισταιον, ελαβε την
ρομφαιαν αυτου και εσυρεν αυτην εκ της θηκης αυτης, και θανατωσας αυτον, απεκοψε την
κεφαλην αυτου με αυτην. Ιδοντες δε οι Φιλισταιοι, οτι απεθανεν ο ισχυρος αυτων, εφυγον·

52 Τοτε εσηκωθησαν οι ανδρες του Ισραηλ και του Ιουδα και ηλαλαξαν και κατεδιωξαν τους Φιλισταιους,
eως της εισοδου της κοιλαδος, και εως των πυλων της Ακκαρων. Και επεσον οι τραυματισμενοι
tων Φιλισταιων εν τη οδω Σααραειμ, εως Γαθ και εως Ακκαρων.

53 Και επεστρεψαν οι υιοι Ισραηλ
εκ της καταδιωξεως των Φιλισταιων και διηρπασαν τα στρατοπεδα αυτων.

54 Ο δε Δαβιδ ελαβε
tην κεφαλην του Φιλισταιου, και εφερεν αυτην εις Ιερουσαλημ· την δε πανοπλιαν αυτου εβαλεν
eν τη σκηνη αυτου.

55 Οτε δε ειδεν ο Σαουλ τον Δαβιδ εξερχομενον εναντιον του Φιλισταιου, ειπε
προς Αβενηρ, τον αρχηγον του στρατευματος, Αβενηρ, τινος υιον ειςαι ο νεος ουτος; Και ο Αβενηρ
ειπε, Ζη η ψυχη σου, βασιλευ, δεν εξευρω.

56 Και ειπεν ο βασιλευς, Ερωτησον συ, τινος υιον ειςαι
ο νεανισκος ουτος.

57 Και καθως επεστρεψεν ο Δαβιδ, παταξας τον Φιλισταιον, παρελαβεν αυτον
ο Αβενηρ και εφερεν αυτον ενωπιον του Σαουλ· και η κεφαλη του Φιλισταιου ητο εν τη χειρι
αυτου. 

58 Και ειπε προς αυτον ο Σαουλ, Τινος υιον ειςαι, νεε; και απεκριθη ο Δαβιδ, Ο υιος του
dουλου σου Ιεσσαι του Βηθλεεμιτου.

Chapter 18

1 Και ως ετελειωσε λαλων προς τον Σαουλ, η ψυχη του Ιωναθαν συνεδεθη μετα της ψυχης του
Δαβιδ, και ηγαπησεν αυτον ο Ιωναθαν ως την ιδιαν αυτου ψυχην. 2 Και παρελαβεν αυτον ο Σαουλ
eκεινην την ημεραν και δεν αφηκεν αυτον να επιστρεψη πλεον εις τον οικον του πατρος αυτου.
3 Τοτε ο Ιωναθαν εκαμε συνθηκην μετα του Δαβιδ· διοτι ηγαπα αυτον ως την ιδιαν αυτου ψυχην.
4 και εκδυσεις ο Ιωναθαν το επενδυμα το εφ' εαυτον, εδωκεν αυτην εις τον Δαβιδ, και την στολην
αυτου, εως και αυτο το ξιφος αυτου και το τοξον αυτου και την ζωνην αυτου. 5 και εξηρχετο ο
Δαβίδ πανταχού οπού επεμπέπε αυτὸν ὁ Σαούλ, καὶ εφερέτο μετὰ συνεσεὼς· καὶ κατεστήσεν αὐτὸν ὁ Σαούλ ἐπὶ τοὺς ἀνδρὰς τοῦ πολεμοῦ· καὶ ἦτο αρεστὸς εἰς τοὺς οφθαλμοὺς παντὸς τοῦ λαοῦ, ἐτι δὲ καὶ εἰς τοὺς οφθαλμοὺς τῶν δούλων τοῦ Σαούλ. 6Καθὼς δὲ ἤρχοντο, εἶναι επέστρεφεν ὁ Δαβίδ ἐκ τῆς θαφής τοῦ Φιλίσταιου, ἐξηρχοντο αἰ γυναῖκες εκ πασῶν τῶν πολεμῶν τοῦ Ἰσραήλ, ψαλλοῦσαν καὶ χορεύουσαν, εἰς συναντήσιν τοῦ βασιλέου Σαούλ, μετὰ τυμπάνων· καὶ τὰς γυναῖκες πάσας τοῦ λαοῦ εὑρίσκετο· τας πρὸς ὑπάρχον ἐπι τοὺς δούλους τοῦ Σαούλ. 9Καὶ ἀπεκρίνοντο τοῖς αἰ γυναῖκες αἰ παίζουσαι πρὸς ἅλλας, καὶ ἔλεγον, ὁ Σαούλ ἔπαθε τὰς χιλιάδας αὐτοῦ, καὶ Δαβίδ τὰς μυριάδας αὐτοῦ. 10Παρωξυνθῆ δὲ σφόδρα ὁ Σαούλ, καὶ ἐφανεν δυσαρεστὸς εἰς τοὺς οφθαλμοὺς αὐτοῦ ὁ λόγος οὗτος, καὶ ἔλεγεν, ἂπεδωκαν εἰς τὸν Δαβίδ τὰς μυριάδας, εἰς ὑμᾶς δὲ ἂπεδωκαν τὰς χιλιάδας· καὶ τι λείπεται πλείον εἰς αὐτὸν παρὰ τὴν βασιλεία; 11Καὶ υπεβλέπεν ὁ Σαούλ τὸν Δαβίδ ἀπ' ἐκεῖνης τῆς ἡμέρας καὶ ἀπὸ τοῦ ἕξος. 12Καὶ τὴν εἰραυρίου ἐπῆλθεν πνεῦμα πονηρὸν παρὰ Θεοῦ εἰς τὸν Σαούλ, καὶ ἐπροφητεύεν ἐν καθετίνω τοῦ οίκου· καὶ Δαβίδ ἔπαιζε διὰ τῆς χεῖρος αὐτοῦ, ως καθ' ἐκαστήν ἡμέραν· ἦτο δὲ τὸ δορατιόν εἰς τὴν χεῖρι τοῦ Σαούλ· 13καὶ ἔρριψεν ὁ Σαούλ τὸ δορατιόν, λέγων, Θελώ κτύπησει τὸν Δαβίδ ἕως ἕως τὸν τοῖχον. ἀλλ' ὁ Δαβίδ ἐξεκλίνεν απὸ εὐμπρόσθεν αὐτοῦ διὰς. 14Εφοβήθη δὲ ὁ Σαούλ ἀπὸ προσώπου Δαβίδ, ἐπεὶ Κύριος ἦτο μετ' αὐτοῦ, ἀπὸ δὲ τοῦ Σαούλ ἐχεμένος αἰ δικαστεῖν. 15Οθεν ἀπεμακρυνεν αὐτὸν ὁ Σαούλ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ κατεστήσεν αὐτὸν χίλιαρχον· καὶ ἐξηρχετο καὶ εἰσηρχετο εἰς ἀντίθετον τοῦ λαοῦ. 16Καὶ ἐφερέτο ὁ Δαβίδ ἐπί τοὺς αἱρέτος τοῦ λαοῦ ἐν όλαις ταῖς ὁδοῖς ἀὐτοῦ· καὶ Κύριος ἦτο μετ' αὐτοῦ. 17Διὰ τοῦτο οἱ Σαούλ βλέπον οτι ἐφερέτο ἐπί μεγαλῆς συνεσεως, εὑρίσκετο εἰς προσώπο παντες τοῦ Ισραήλ καὶ τοῦ Ιουδα. 18Καὶ εἶπεν ὁ Σαούλ πρὸς τὸν Δαβίδ, Ἰδίων, η μεγαλῆτερα θυγατέρα μου Μεραβ· ταυτην θελω σοι δωσει εἰς γυνακα· μονον εσο ανδρειος εις εμε και μαχου τας μαχας του Κυριου. Διοτι εἶπεν ο Σαουλ, Ας μη ηναι η χειρ μου επ' αυτον, αλλ' η χειρ των Φιλισταιων ας ηναι επ' αυτον. 19Καὶ εἶπεν ὁ Δαβίδ πρὸς τὸν Σαούλ, Ποιος εγω; καὶ ποια ζωη μου καὶ οικογενεια του πατρος μου μεταξυ του Ισραήλ, ωστε να γεινω γαμβρος του βασιλεως; 20Αλλα καθιν καὶ η Μεραβ η θυγατερη του Σαουλ επρεπε να δοθη εις τον Δαβιδ, αυτη εδοθη εις τον Αδριηλ τον Μεολαθιτην εις γυνακα. 21Ηγαπα δε τον Δαβιδ Μιχαλ η θυγατερη του Σαουλ· και ανηγγειλαν τουτο προς τον Σαουλ· και το πραγμα ηρεσεν εις αυτον. 22Και ειπεν ο Σαουλ προς τον Δαβιδ, Θελω δωσει αυτην εις αυτον, δια να γεινη παγις εις αυτον, και δια να ηναι επ' αυτον η χειρ των Φιλισταιων. Οθεν ειπεν ο Σαουλ προς τον Δαβιδ, Σημερον θελεις ειπει την δευτεραν.
τουτους, πρεσεν εις τον Δαβιδ να γεινη γαμβρος του βασιλεως· οθεν και πριν αι ημεραι πληρωθωσιν, 27 εσηκωθη ο Δαβιδ και υπηγεν, αυτος και οι ανδρες αυτου, και εθανατωσεν εις των Φιλισταιων διακοσιους ανδρας· και εφερεν ο Δαβιδ τας ακροβυστιας αυτων, και απεδωκαν αυτας πληρεις εις τον βασιλεα, δια να γεινη γαμβρος του βασιλεως. Και εδωκεν εις αυτον ο Σαουλ Μιχαλ την θυγατερα αυτου εις γυναικα. 28 Και ειδεν ο Σαουλ και εγνωρισεν οτι ο Κυριος ητο μετα του Δαβιδ· και Μιχαλ η θυγατηρ του Σαουλ ηγαπα αυτον. 29 Και ετι μαλλον εφοβειτο ο Σαουλ απο προσωπου του Δαβιδ· και εγεινεν ο Σαουλ παντοτεινος εχθρος του Δαβιδ. 30 Εξηλθον δε οι αρχοντες των Φιλισταιων εις πολεμον· και αφ' ης ημερας εξηλθον, ο Δαβιδ εφερετο μετα συνεσεως μεγαλητερας παρα παντας τους δουλους του Σαουλ· οθεν το ονομα αυτου ετιμηθη σφοδρα.

Chapter 19

1 Και ειπεν ο Σαουλ προς Ιωναθαν τον υιον αυτου και προς παντας τους δουλους αυτου, να θανατωσωσι τον Δαβιδ. 2 Ο Ιωναθαν ομως, ο υιος του Σαουλ, ηγαπα καθ’ υπερβολην τον Δαβιδ· και απηγγειλεν ο Ιωναθαν προς τον Δαβιδ, λεγων, Σαουλ ο πατηρ μου ζητει να σε θανατωση· τωρα λοιπον φυλαχθητι, παρακαλω, εως πρωι, και μενε εν αποκρυφω τοπω και κρυπτου; 3 εγω δε θελω εξελθει και σταθη πλησιον του πατρος μου εν τω αγρω οπου θελεις εισθαι, και θελω ομιλησει περι σου προς τον πατερα μου· και θελω ιδει τι ειναι και θελω σοι απαγγειλει. 4 Και ελαλησεν ο Ιωναθαν καλα περι του Δαβιδ προς τον Σαουλ τον πατερα αυτου και ειπε προς αυτον, Ας μη αμαρτηση ο βασιλευς εναντιον του δουλου αυτου, εναντιον του Δαβιδ· επειδη δεν ημαρτησεν εναντιον σου και επειδη τα εργα αυτου εσταθησαν εις σε πολυ καλα· διοτι ερριψοκινδυνευσε την ζωην αυτου και εθανατωσε τον Φιλισταιον, και ο Κυριος εκαμε σωτηριαν μεγαλην εις παντα τον Ισραηλ· ειδες και εχαρης· δια τι λοιπον θελεις να αμαρτησης εναντιον αθωου αιματος, θανατων τον Δαβιδ χωρις αιτιας; 5 Και υπηκουσεν ο Σαουλ εις την φωνην του Ιωναθαν· και ωμοσεν ο Σαουλ, λεγων, Ζη Κυριος, δεν θελει θανατωθη. 6 Και εκραξεν ο Ιωναθαν τον Δαβιδ και απηγγειλε προς αυτον ο Ιωναθαν παντας τους λογους τουτους. Και εφερεν ο Ιωναθαν τον Δαβιδ προς τον Σαουλ, και ητο ενωπιον αυτου ως το προτερον. 7 Και κατεβιβασεν η Μιχαλ τον Δαβιδ δια της θυριδος· και ανεχωρησε και εφυγε και διεσωθη.
αυτού προσκεφαλαιον εκ τριχών αιγών και εσκεπασεν αυτο με φορεμα. 14 Καὶ οτε απεστείλεν ο Ἀγαθομάς διὰ νὰ συλλαβῶσι τὸν Δαβὶδ, εἰκενη εἰπεν, Ἀρρωστὸς εἰναι. 15 Παλιν απεστείλεν ὁ Σαουλ τοὺς μηνυτὰς διὰ νὰ ἴδωσιν τὸν Δαβὶδ, λέγων, Φερετε μοι αὐτὸν ὕπο τῆς κλίνης, διὰ νὰ θανατώσω αὐτὸν. 16 Καὶ οτε εἰσῆλθον οἱ μηνυταὶ, εἶπεν τὸν Σαουλ, Αὐτὸς εἰπε πρὸς εἰμὲ, Ἀφες μὲ νὰ φυγω νὰ δία τί νὰ σε θανατώσω; 17 Καὶ εἰπεν ὁ Δαβὶδ καὶ διεσωθῆ ἐπὶ τὸν Σαμουηλ, ἀνακεφαλαίωσε ὑπὸ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ἐκ τριχων αἰγών. 18 Καὶ εἰπεν ὁ Σαουλ πρὸς τὴν Μιχαλ, Διὰ τί μὲ ἐπατησας ὑπὸ καὶ απεκρίθη διὰ τὸ πρὸς τὸν Σαμουηλ εἰς Ραμα, καὶ απηγγέλθη νὰ συλλαβῶσι τὸν Δαβὶδ, λέγων, Φερετε μοι αὐτὸν επὶ τῆς κλίνης, διὰ νὰ θανατώσω αὐτὸν. 19 Αὐτὸς εἰπε πρὸς εμὲ, Αφες μὲ νὰ φυγω· διὰ τί νὰ σε θανατώσω; 20 Καὶ πρὸς τὸν Σαμουηλ ἐλθε τοὺς μηνυταὶς διὰ νὰ θανατῶσι τὸν Δαβὶδ, λέγων, Φερετε μοι αὐτὸν επὶ τῆς κλίνης, διὰ νὰ θανατῶσω αὐτὸν. 21 Καὶ εἰσῆλθον οἱ μηνυταὶ, ἰδοὺ, ἡτο τὸ ομοιωμα επὶ τῆς κλίνης καὶ προσκεφαλαιον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ εκ τριχων αἰγών. 22 Καὶ εἰπεν ὁ Σαουλ πρὸς τὴν Μιχαλ, Διὰ τι μὲ ἐπατησας ὑπὸ και διεσωθῆ καὶ διεσωθῆ πρὸς τὸν Σαμουηλ εἰς Ραμα, καὶ απηγγέλθη γιὰ τὸν παντὸς σαὶ εἰς καμεὶς εἰς αὐτὸν ὁ Σαουλ· καὶ ὑπηγγαν, αὐτὸς καὶ ὁ Σαμουηλ, καὶ κατωκησαν εἰς Ναυιωθ. 23 Καὶ απηγγέλθη ἐπὶ τοῦ Σαμουηλ καὶ εἶπον, Ιδοὺ, ὁ Δαβὶδ εἰναι εἰς Ναυιωθ ἐν Ραμα. 24 Καὶ ἐπηλθε Πνευμα Θεου επὶ τοὺς μηνυτας τοῦ Σαουλ, καὶ προεφητευον καὶ αὐτοὶ. 25 Καὶ απεστείλεν ο Σαουλ τοις μηνυταις δια για θανατωσι τον Δαβιδ, και τοις μηνυταις δια τον Σαμουηλ, και τοις μηνυταις δια τον Σαμουηλ, και κατωκησαν εις Ναυιωθ. 26 Και απεστειλεν αλλους μηνυτας· και αυτοι ομοιως προεφητευον. 27 Και απεστειλε παλιν ο Σαουλ τριτην φοραν μηνυτας, και αυτοι ετι προεφητευον.

Chapter 20

1 Καὶ εφυγεν ὁ Δαβὶδ εκ Ναυιωθ τῆς ἐν Ραμα, καὶ ἠλθε καὶ εἰπεν εἰνωπίον τοῦ Ἰωναθαν, Τι ὁ ἐπραξα; τι τὸ αδικημα μου καὶ τι τὸ αμαρτημα μου εμπροσθεν τοῦ πατρος σου, δια τὸ οποιον ζητει τὴν ψυχην μου; 2 Ο δε εἰπε πρὸς αὐτὸν, Μη γενοιτο· συ δεν θελει αποθανει ιδου, ο πατηρ μου δεν θελει καμει ουδεν, ειτε μεγα ειτε μικρον, το οποιον να μη φανερωση εις εμε· και δια τι ο πατηρ μου ηθελε κρυψει το πραγμα τουτο απ' εμου; δεν ειναι ουτω. 3 Και ωμοςεν ο Δαβιδ ετι και ειπε, Ο πατηρ σου εξευρει βεβαιως οτι εγω ευρηκα χαριν ενωπιον σου· οθεν λεγει, Ας μη εξευρη τοτε ο Ιωναθαν, μηποτε λυπηθη. Αλλα, ζη Κυριος καὶ ζη η ψυχη σου, δεν ειναι παρα εν βημα μεταξυ εμου καὶ του θανατου. 4 Τοτε ειπεν ο Ιωναθαν προς τον Δαβιδ, Ο, τι επιθυμει η ψυχη σου θελω εις σε. 5 Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Ιωναθαν, Ιδομεν εις σε, εαν ο πατηρ σου περιβλεπων με ζητηση, τοτε ειπε, Ο Δαβιδ ζητησεν ενθερμως παρ' εμου να τρεξη εις Βηθλεεμ την πολιν αυτου. διοτι γινεται εκει ετησιος θυσια υφ' ολης της συγγενειας αυτου· εαν ειπη ουτω, Καλως· θελει εισθαι ειρηνη εις τον δουλον σου· εαν ωμος οργισθη πολυ, εξευρε εις το κακον ειναι αποφασισμενον παρ' αυτου·
...θέλεις λοιπόν καμέι ελέος προς τον δουλόν σου· διότι εις συνθήκην Κυρίου εἰσηγαγες τον δουλόν σου μετά σεαυτόν· εαν ομοι προς τον δουλόν σου· η δια τον σεαυτόν, καθιστώσων σε και δια τον σεαυτόν, εαν τώ σεαυτόν γνώρισον ὁ λόγος τον κακον εἰς αποφασισμένον παρα τον πατρός σου μοι εἰς συνθήκην Κυρίου εἰσηγεῖτο προς τον πατρός σου· 9Καί εἰπέν ο Ιωνάθαν, Μη γενοιτο ποτὲ τοῦτο εἰς σε· διότι εαν τῶ οὖν γνῶρισον ὁ λόγος τὸ κακὸν εἰς αποφασισμένον παρα τον πατρός σου μοι εἰς συνθήκην Κυρίου εἰσηγεῖτο προς τον πατρός σου εἰς συνθήκην Κυρίου εἰσηγεῖτο προς τον πατρός σου· 11Καί εἰπέν ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, Κυρίε, τις θελείς μου απαγγεῖλει σεν· καὶ διὰ τι να με φέρεις εώς τοῦ πατρός σου; 12Καί εἰπέν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, Κυρίε, τις θελείς μου απαγγεῖλει σεν· καὶ διὰ τι να με φέρεις εώς τοῦ πατρος σου; 13Καί εἰπέν ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, Τις θελείς μου απαγγεῖλει εάν ο πατηρ σου αποκριθή εἰς σε σκληρα; 14Καί εἰπέν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, Εις αὐτόν, καὶ εἰς εξαποστειλέν τον αγρόν. Καὶ εξηλθόν αμφοτέροι εἰς τον αγρόν. 15Καί εἰπεν ο Ιωνάθαν, Μη γενοιτο ποτὲ τουτο εις σε· διοτι, εαν τω οντι γνωρισω ὁ λόγος τὸ κακὸν εἰς αποφασισμένον παρα τον πατρός σου να ελθη επι σε, βεβαιως θελω σοι απαγγειλει τουτο. 16Καί εἰπεν ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, Τις θελείς μου απαγγεῖλει εάν ο πατηρ σου αποκριθή εἰς σε σκληρα; 17Καί εἰπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, Ελθε, καὶ ας εξελθωμεν εις τον αγρον. Και εξηλθον αμφοτεροι εις τον αγρον. 21Καί εἰπεν ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, Μη γενοιτο ποτὲ τουτο εις σε· διοτι, εαν τω οντι γνωρισω ὁ λόγος τὸ κακὸν εἰς αποφασισμένον παρα τον πατρός σου να ελθη επι σε, βεβαιως θελω σοι απαγγειλει τουτο.
του Ιωναθαν, και ειπε προς αυτον, Υιε διεφθαρμενης και αποστατιδος, δεν εξευρω στισε εξελεξας 
tον υιον του Ιεσσαι δι' αισχυνην της γυμνωσεως της μητρος σου; 31 διοτι 
egνωσων του Ιωναθαν, και ειπε προς αυτον, Υιε διεφθαρμενης και αποστατιδος, δεν εξευρω οτι συ εξελεξας 
tον υιον του Ιεσσαι δι' αισχυνην της γυμνωσεως της μητρος σου; 32 Και απεκριθη ο Ιωναθαν 
προς τον Σαουλ τον πατερα αυτου και ειπε προς αυτον, Δια τι να θανατωθη; τι επραξε; 33 Και 
ερριψεν ο Σαουλ δορατιον κατ' αυτου, δια να κτυπηση αυτον· τοτε εγνωρισεν ο Ιωναθαν, οτι ητο 
αποφασισμενον παρα του πατρος αυτου να θανατωση τον Δαβιδ. 34 Και ησπασθησαν αλληλους και εκλαυσαν 
αμφοτεροι· ο δε Δαβιδ εκαμε κλαυθμον μεγαν. 35 Και ειπεν ο Ιωναθαν προς τον Δαβιδ, Υπαγε εν ειρηνη, καθως ωμοσαμεν ημεις αμφοτεροι 
eις το ονομα του Κυριου, λεγοντες, Ο Κυριος ας ηναι μεταξυ εμου και σου, και μεταξυ του σπερματος 
μου και του σπερματος σου εις τον αιωνα. Και εσηκωθη και ανεχωρησεν· ο δε Ιωναθαν εισηλθεν 
eις την πολιν.

Chapter 21

1 Και ηλθεν ο Δαβιδ εις Νωβ, προς Αχιμελεχ τον ιερεα· εξεπλαγη δε ο Αχιμελεχ εις την 
sυναντησιν του Δαβιδ και ειπε προς αυτον, Δια τι ουδεις μετα σου; 2 Και 
eιπεν ο Δαβιδ προς τον Αχιμελεχ τον ιερεα, Ο βασιλευς προσεταξεν εις εμε υποθεσιν τινα και μοι 
eιπεν, Ας μη εξευρη μηδεις μηδεν περι της υποθεσεως, δια την οποιαν εγω σε αποστελλω, μηδε 
tι προσεταξα εις εσε· και διωρισα εις τους δουλους τον δεινα και δεινα τοπον. 3 Τωρα λοιπον τι 
σοι ειναι προχειρον; δος πεντε αρτους εις την χειρα μου, η ο, τι ευρισκεται. 4 Και 
επιστη γεων απο τον ιερεου, και ειπε προς αυτον, Μαλιστα αι γυναικες ειναι μακραν αφ' ημων εις τας 
τρεις ταυτας ημερας, αφου εξηλθον, και τα σκευη των νεων ειναι καθαρα· και ουτος ο αρτος ειναι τροπον την κοινων, 

364
μαλιστά επειδή σήμερον είναι αλλός ηγιασμένος εἰς τα σκευή. 6Εδώκαν λοιπόν ο ιερεὺς εἰς αὐτον τοὺς αρτούς τοὺς αγίους· διότι δεν ἦτο εἰκός εἰς της προθεσεως, οἰτίνες εἰχον σηκωθή ἀπ' ἐμπροσθεν τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ θεσων αρτοὺς προτοτοκοῦ καθ' ἔναν μην ήμεραν εἰς τα σκευή. 7Ητο δε εκεί ανθρώπως τοὶ τῶν δουλῶν τοῦ Σαουλ, τὴν ήμεραν εκείνην, κρατούμενος εὐπωπίαν τοῦ Κυρίου· καὶ τὸν οἴχομα αὐτοῦ Δωὴ, ο ἰδουμαῖος, ο πρωτῖτος τῶν ποιμένων τοῦ Σαουλ. 8Καὶ είπεν ο Δαβίδ πρὸς τὸν Αχιμελεχ, ἴδιο εἰκός εἰς τα σκευή, διὸ ἐν τῇ κοιλαίᾳ Ηλα, ίδιο εἰκός πολλάξας εἰς τα σκευή, εἰκός εἰς τὴν θερινήν, μη εἰκός ἐν τῇ χειρί μου. 9Καὶ είπεν ο ιερεὺς, Η ῥομφαία Γολιαθ τοῦ Φιλισταιοῦ, τὸν οποίον ἐπαταξάς ἐν τῇ θέσῃ τοῦ Κυρίου ίδιος εἰκός εἰς τά σκευή, τῆς θερινῆς, ίδιος εἰκός πολλάξας καὶ εἰκός πολλάξας εἰς τα σκευή. 10Καὶ εἰπεν ο Δαβίδ εἰς τοὺς ιερεὺς; Δεν εἰκός εἰς τὰ σκευή, Δεν εἰκός. 11Ανεχώρησεν δὲ ο Δαβίδ εἰς τὸ σπήλαιον Οδολλαμ· καὶ ὅτε ἤκουσαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶς ὁ οἶκος τοῦ πατέρα αὐτοῦ, κατῆλθον εἰς αὐτόν. 12Καὶ συνηθροίσθησαν πρὸς αὐτόν, πᾶς ο ὁ τοῦ στενοχώρια καὶ πᾶς χρεωφειλέτης καὶ πᾶς δυσηρεστημένος· καὶ ἐγένετο αρχήγος ἐπ᾽ αὐτὸν. 13Καὶ ανεχώρησεν ὁ Δαβίδ εἰς Ἰουδαίαν· καὶ εἰπε πρὸς τοῦ βασιλέα Ἰουδαίας· Ασ εἰρθεῖς, παρακαλῶ, ὁ πατὴρ μου καὶ ἡ μητέρα μου καταλαβώ τι θελεῖ κανέν. 14Καὶ εβάλεν ο Δαβίδ τοὺς λόγους τοὺς εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ· καὶ ἔφαβα τοῦ βασιλέα Ἰουδαίαν· Τοτε εἰπεν τοῦ βασιλέα τῆς Γαθ. 15Ανεχώρησεν δὲ ο Δαβίδ εἰς Ἱουδαίαν· καὶ εἰπε πρὸς τοῦ βασιλέα τῆς Γαθ. 16Καὶ εβάλεν ο Δαβίδ τοὺς λόγους τοὺς εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ· καὶ ἔφαβα τοῦ βασιλέα Ἰουδαίαν· Τοτε εἰπεν τοῦ βασιλέα τῆς Γαθ. 17Ανεχώρησεν δὲ ο Δαβίδ εἰς Ἰουδαίαν· καὶ εἰπε πρὸς τοῦ βασιλέα τῆς Γαθ. 18Καὶ εβάλεν ο Δαβίδ τοὺς λόγους τοὺς εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ· καὶ ἔφαβα τοῦ βασιλέα Ἰουδαίαν· Τοτε εἰπεν τοῦ βασιλέα τῆς Γαθ. 19Καὶ εβάλεν ο Δαβίδ τοὺς λόγους τοὺς εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ· καὶ ἔφαβα τοῦ βασιλέα Ἰουδαίαν· Τοτε εἰπεν τοῦ βασιλέα τῆς Γαθ.
αγρους και αμπελωνας, και ολους σας θελει και μή ηνια μηδεις οστις να απαγγειλη εις εμε οτι ο υιος μου εκαμε συνθηκην μετα του υιου του Ιεσσαι, και μηδεις απο σας να μη ηνια οστις να πονη δι' εμε η να απαγγειλη εις εμε οτι ο υιος μου διηγειρε τον δουλον μου εναντιον μου, δια να ενεδρευη καθως την σημερον; 8Και απεκριθη Δωηκ ο Ιδουμαιος, οστις ητο διωρισμενος επι τους δουλους του Σαουλ, και ειπεν, Ειδον τον υιον του Ιεσσαι ελθοντα εις Νωβ, προς Αχιμελεχ τον υιον του Αχιτωβ·

9τις ηρωτησε περι αυτου τον Κυριον, και τροφας εδωκεν εις αυτον, και την ρομφαιαν Γολιαθ του Φιλισταιου εδωκεν εις αυτον. 10Και απεστειλεν ο βασιλευς να καλεσωσιν Αχιμελεχ τον υιον του Αχιτωβ, τον ιερεα, και παντα τον οικον του πατρος αυτου, τους ιερεις του εν Νωβ· και ηλθον παντες προς τον βασιλεα. 11Και ειπεν ο Σαουλ, Ακουσον τωρα, υιε του Αχιτωβ. Ο δε απεκριθη, Ιδου εγω, κυριε μου. 12Και ειπε προς αυτον ο Σαουλ, Δια τι συνωμοσατε εναντιον μου, συ και ο υιος του Ιεσσαι, ωστε να δωσης εις αυτον αρτον και ρομφαιαν και να ερωτησης τον Θεον περι αυτου, ωστε να σηκωθη εναντιον μου, να ενεδρευη, καθως την σημερον; 13Και απεκριθη ο Αχιμελεχ προς τον βασιλεα και ειπε, Και τις μεταξυ παντων των δουλων σου ειναι καθως ο Δαβιδ πιστος, και γαμβρος του βασιλεως και πορευομενος εις το προσταγμα σου και τιμωμενος εν τω οικω σου; 14σημερον ηρχισα να ερωτω τον Θεον περι αυτου; μη γενοιτο· ας μη αναθεση ο βασιλευς μηδε επι τον δουλον αυτου μηδε επι παντα τον οικον του πατρος μου διοτι ο δουλος σου δεν εξευερι ουδεν περι παντων τουτων, ουτε μικρον ουτε μεγα. 15Και ειπεν ο βασιλευς, Εξαπαντος θελεις αποθανει, Αχιμελεχ, συ και πας ο οικος του πατρος σου. 16Και ειπεν ο βασιλευς προς τους δορυφορους τους περιεστωτας εις αυτον, Στρεψατε και θανατωσατε τους ιερεις του Κυριου· επειδη εχουσι και αυτοι την χειρα αυτων μετα του Δαβιδ, και επειδη εγνωρισαν οτι αυτος εφευγε και δεν μοι απηγγειλαν τουτο. Δεν ηθελησαν ομως οι δουλοι του βασιλεως να εκτεινωσι τας χειρας αυτων δια να πεσωσι επι τους ειρεις του Κυριου. 17Και ειπεν ο βασιλευς προς τον Δωηκ, Στρεψον συ και πεσον επι τους ιερεις. Και εστρεψε Δωηκ ο Ιδουμαιος και επεσεν επι τους ιερεις, και εθανατωσεν εκεινη την ημεραν ογδοηκον πεντε ανδρας φορουντας λινουν εφοδ. 18Και την Νωβ, την πολιν των ιερεων, επαταξεν εν στοματι μαχαιρας, ανδρας και γυναικας, παιδια και βρεφη θηλαζοντα, και βοας και ονους και προβατα, εν στοματι μαχαιρας. 19Διεσωθη δε εις εκ των υιων του Αχιμελεχ υιου του Αχιτωβ, ονοματι Αβιαθαρ, και εφυγε κατοπιν του Δαβιδ. 20Και απηγγειλεν ο Αβιαθαρ προς τον Δαβιδ, οτι εθανατωσεν ο Σαουλ τους ιερεις του Κυριου. 21Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Αβιαθαρ, Ηξευρον εν εκεινη τη ημερα, καθ' ην Δωηκ ο Ιδουμαιος ητο εκει, οτι ηθελε βεβαιως απαγγειλει προς τον Σαουλ· εγω εσταθην αιτια του θανατου παντων των ανθρωπων του οικου του πατρος σου· 22καθου μετ' εμου, μη φοβου· διοτι ο ζητων την ζωην μου ζητει και την ζωην σου· πλην συ θελεις εισθαι μετ' εμου εν ασφαλεια. 23

Chapter 23
Απηγγειλαν δε προς τον Δαβιδ, λεγοντες, Ιδου, οι Φιλισταιοι πολεμουσιν εν Κεειλα και διαρπαζουσι τα αλωνια. Και ηρωτησεν ο Δαβιδ τον Κυριον, λεγων, Να υπαγω και να παταξω τους Φιλισταιους τουτους; Και ειπεν ο Κυριος προς τον Δαβιδ, Υπαγε και παταξον τους Φιλισταιους και σωσον την Κεειλα. Και ειπον οι ανδρες του Δαβιδ προς αυτον, Ιδου, εσωσεν ο Δαβιδ τους και οι ανδρες τους αυτου εις Κεειλα, και επολεμησεν προς τους Φιλισταιους και ελαβε τα κτηνη αυτων και επαταξεν αυτους εν σφαγη μεγαλη. Και έλαβεν τους κατοικους της Κεειλα. Οτε δε Αβιαθαρ ο υιος του Αχιμελεχ εφυγε προς τον Δαβιδ εις Κεειλα, αυτος ειχε καταβη με εφοδ εν τη χειρι αυτου. και ειπεν οι ανδρες του Δαβιδ προς αυτον, Ιδου, ημεις ενταυθα εν τη Ιουδαια φοβουμεθα· ποσοδε μαλλον, εαν υπαγομεν εις Κεειλα εναντιον των στρατευματων των Φιλισταιων; Και επεκριθη προς αυτον ο Κυριος και επε, Σηκωθητι, καταβα εις Κεειλα· διοτι θελως παραδωσει τους Φιλισταιους εις την χειρα σου. Και ειπεν ο Κυριος προς τον Δαβιδ, Υπαγε και παταξον τους Φιλισταιους και σωσον την Κεειλα. Και ειπον οι ανδρες του Δαβιδ προς αυτον, Ιδου, ημεις ενταυθα εν τη Ιουδαια φοβουμεθα· ποσω δε μαλλον, εαν υπαγομεν εις Κεειλα εναντιον των στρατευματων των Φιλισταιων; Και ειπεν ο Κυριος προς τον Δαβιδ, Υπαγε και παταξον τους Φιλισταιους και σωσον την Κεειλα. Και ειπον οι ανδρες του Δαβιδ προς αυτον, Ιδου, ημεις ενταυθα εν τη Ιουδαια φοβουμεθα· ποσω δε μαλλον, εαν υπαγομεν εις Κεειλα εναντιον των στρατευματων των Φιλισταιων; Και ειπεν ο Κυριος προς τον Δαβιδ, Υπαγε και παταξον τους Φιλισταιους και σωσον την Κεειλα. Και ειπον οι ανδρες του Δαβιδ προς αυτον, Ιδου, ημεις ενταυθα εν τη Ιουδαια φοβουμεθα· ποσω δε μαλλον, εαν υπαγομεν εις Κεειλα εναντιον των στρατευματων των Φιλισταιων; Και ειπεν ο Κυριος προς τον Δαβιδ, Υπαγε και παταξον τους Φιλισταιους και σωσον την Κεειλα. Και ειπον οι ανδρες του Δαβιδ προς αυτον, Ιδου, ημεις ενταυθα εν τη Ιουδαια φοβουμεθα· ποσω δε μαλλον, εαν υπαγομεν εις Κεειλα εναντιον των στρατευματων των Φιλισταιων; Και ειπεν ο Κυριος προς τον Δαβιδ, Υπαγε και παταξον τους Φιλισταιους και σωσον την Κεειλα. Και ειπον οι ανδρες του Δαβιδ προς αυτον, Ιδου, ημεις ενταυθα εν τη Ιουδαια φοβουμεθα· ποσω δε μαλλον, εαν υπαγομεν εις Κεειλα εναντιον των στρατευματων των Φιλισταιων; Και ειπεν ο Κυριος προς τον Δαβιδ, Υπαγε και παταξον τους Φιλισταιους και σωσον την Κεειλα. Και ειπον οι ανδρες του Δαβιδ προς αυτον, Ιδου, ημεις ενταυθα εν τη Ιουδαια φοβουμεθα· ποσω δε μαλλον, εαν υπαγομεν εις Κεειλα εναντιον των στρατευματων των Φιλισταιων;
παντων των αποκρυφων τοπων ειναι κεκρυμμενος, και επιστρεψατε προς εμς αφοε βεβαιωθητε· και θελω υπαγει με σας· και εαν ηναι εν τη γη ταυτη, βεβαιως θελω εξιχνιασει αυτων μεταξυ πασων των χιλιαδων του Ιουδα. 

Και κατεβαινει ο Σαουλ και οι ανδρες αυτου να ζητησουν αυτους. Και ακουει ο Δαβιδ, ετρεξε κατοπιν του Δαβιδ εις την ερημον Μαων. 

Μη γενοιτο εις εμς παρα Κυριου να καμω το πραγμα τουτο εις τον κυριο μου, τον κεχρισμενον του Κυριου.
σπηλαιω· και εἶπον τινες να σε θανατώσω· πλήν ο ὀφθαλμός μου σε εφεισθη· καὶ εἶπα, Δὲν θέλω επιβαλεὶ τὴν χειρά μου κατά του Κυρίου μου· διότι εἶναι κεχρισμένος του Κυρίου.  

12-13 24-13 Ας κρίνη ο Κυρίος μεταξὺ εμου και σου, και ας με εκδίκηση ο Κυρίος απὸ σου· τῇ χειρί μου δὲν θέλει εἰσθαί επὶ σε. 

13-14 24-14 Ο Κυρίος λοιπὸν ας ηνία δικαστής και ας κρίνη μεταξὺ εμου και σου· και ας δικασθῇ τὴν δίκην μου καὶ ας με ελευθερώσῃ εκ τῆς χειρὸς σου. 

14-15 24-15 Και αυτοί εξέρχοντο απὸ τον ιερό του Σαουλ, και εκλαύσαν αὐτὸν, καὶ εὑρωφάντηκεν αὐτὸν εν τῷ οἰκῷ τῆς αὐτοῦ ἐν Ραμα. 

15-16 24-16 Και εἰσῆλθεν ο Δαβίδ καὶ κατῆκεν εἰς τὴν ερημὸν τοῦ Φαραν. 

16-17 24-17 ὁ αὕων ἡσαν εἰς τὸν καρμήλων, τοῦ ὁποίου τὰ κτήματα ἦσαν εἰς τὸν Καρμήλων, καὶ ἦσαν μεγάς προβατὰ προβατα καὶ μίλιας αἰγὰς· καὶ εὑρεύει τὰ προβατὰ αὐτοῦ εἰς τὸν Καρμήλων. 

17-18 24-18 Τὸ δὲ όνομα τοῦ ἀνθρώπου ἦτο Ναβαλ· καὶ τὸ ὄνομα τῆς γυναῖκος αὐτοῦ Αβιγαία· καὶ η γυναῖκα ἦτο καλὴ εἰς τὴν συνεσίν καὶ ωραῖα τῇ οὐσίᾳ· ὁ ἄνθρωπος ἦσαν δικαίως, καὶ ἀκακοὶ εἰς τὰς πράξεις αὐτοῦ· ἦτο δὲ εἰς τὴν γένεσιν τῶν Χαλεβ. 

18-19 24-19 Καὶ ἠκούσαν ο Δαβίδ εἰς τὴν ερήμων, ὅτι ὁ Ναβαλ εὑρεύει τὰ προβατὰ αὐτοῦ. 

19-20 24-20 Καὶ τις, εὐρων τὸν εχθρὸν αὐτοῦ, ἠθελεν αφῆσαι αὐτὸν να υπαγῇ τὴν οἶκον αὐτοῦ αβλαβος· ὁ Κυρίος λοιπὸν να σοὶ απαντακώσῃ καλὸν, δι' ἐκεῖνο τὸ ὅτι ἠθελεν αφῆσαι αὐτὸν να υπαγῇ τῇ οἰκῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 

20-21 24-21 Καὶ τῷ ὅτι, ἔδωκεν αὐτὸν τῷ Δαβίδ τῷ Κυρίῳ· τῇ χειρί τοῦ Κυρίου δὲν θέλει ἀσκοῦσι τον οἶκον αὐτοῦ. 

21-22 24-22 Καὶ ἀνέστησεν ο Σαουλ ἐν τῇ θυσίᾳ τῆς θυσίας, καὶ ἀνέστησεν τοὺς τρίης νεων πρὸς τὸν Σαουλ. 

22-23 24-23 Καὶ ἀνέστησεν ὁ Σαουλ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· ὁ δὲ Δαβίδ ἀνήβη εἰς τὴν θυσίαν τῆς θυσίας.
οικον σου, ειρηνη και εις παντα οσα εχεις· 7και τωρα ηκουσα στιχεις κουρευτας· ιδου, τους ποιμενας σου, οιτινες εχουν αυτους, ουδε εχαθη τι εις αυτους, καθ’ ολον τον καιρον καθ’ ον ημας εν τω Καρμηλω. 8ερωτησαν εσεις τους νεους σου, και θελουσα σου ειπει· ας ευρωση λοιπον οι νεοι σου συνανεστραφησαν· και εστραφησαν οι νεοι του Δαβιδ εις την οδον αυτων και ανεχωρησαν και ελθοντες απηγγειλαν προς αυτον παντας τους λογους αυτων. 9Και τωρα ηκουσα οτι εχεις κουρευτας· ιδου, τους ποιμενας σου, οιτινες ησαν μεθ’ ημων, δεν εβλαφαμεν αυτους, ουδε εχατη τι εις αυτους, καθ’ ολον τον καιρον καθ’ ον ησαν εν τω Καρμηλω. 10αι ερωτησον τους νεους σου, και θελουσι σοι ειπει· ας ευρωσι λοιπον οι νεοι ουτοι χαριν εις τους οφθαλμους σου· διοτι εις ημεραν καλην ηλυομεν· δος, παρακαλουμεν, ο, τι ελθη εις την χειρα σου προς τους δουλους σου και προς τον υιον σου τον Δαβιδ. 11Και ελθοντες οι νεοι του Δαβιδ ελαλησαν προς τον Ναβαλ κατα παντας τους λογους τουτους εν ονοματι του Δαβιδ, και επαυσαν. 12Αλλ’ ο Ναβαλ απεκριθη προς τους δουλους του Δαβιδ και ειπε, Τις ειναι ο Δαβιδ; και τις ο υιον του Ιεσσαι; πολλοι ειναι την σημερον οι δουλοι, οιτινες αποσκιρτωσιν εκαστος απο του κυριου αυτου· 13θελω λαβει λοιπον τον αρτον μου και το υδωρ μου και το σφακτον μου, το οποιον εσφαξα δια τους κουρευτας μου, και δωσει εις ανθρωπους τους οποιους δεν γνωριζω ποθεν ειναι; 14και εστραφησαν οι νεοι του Δαβιδ εις την οδον αυτων και ανεχωρησαν και ελθοντες απηγγειλαν προς αυτον παντας τους λογους τουτους.
οποίους απεστείλας. 26 Τώρα λοιπόν, κυριε μου, ζη Κυριος και ζη η ψυχη σου, ο Κυριος βεβαιως σε εκρατησεν απο του να εμβης εις αιμα και να εκδικηθης δια της χειρος σου· τωρα δε οι εχθροι σου και οι ζητουντες κακον εις τον κυριον μου, ας ηνι ας ο Ναβαλ. 27 Και τωρα αυτη η προσφορα, την οποιαν η δουλη σου εφερε προς τον Κυριον μου, ας δοθη εις τους νεους τους ακολουθουντας τον κυριον μου. 28 Συγκροτησον, παρακαλω, το αμαρτημα της δουλης σου· διοτι, ο Κυριος θελει βεβαιως καμει εις τον κυριον μου οικον ασφαλη, επειδη βεβαιως ο κυριος μου τας μαχας του Κυριου, και κακια δεν ευρεθη εις τον κυριον μου· τωρα δε οι εχθροι σου και οι ζητουντες κακον εις τον κυριον μου, ας ηνι ας ο Ναβαλ.

29 Και τωρα αυτη η προσφορα, την οποιαν η δουλη σου εφερε προς τον Κυριον μου, ας δοθη εις τον νεους τους ακολουθουντας τον Κυριον μου. 30 Συγκροτησον, παρακαλω, το αμαρτημα της δουλης σου· διοτι ο Κυριος θελει βεβαιως καμει εις τον κυριον μου οικον ασφαλη, επειδη μαχεται ο κυριος μου τας μαχας του Κυριου, και κακια δεν ευρεθη εν σοι πωποτε.

31 Αν και εσηκωθη ανθρωπος καταδιωκων σε και ζητων την ψυχην σου, η ψυχη ομως του κυριου μου θελει εισθαι δεδεμενη εις τον δεσμον της ζωης πλησιον Κυριου του Θεου σου· τας δε ψυχας των εχθρων σου, ταυτα θελει εκσφενδονισει εκ μεσου της σφενδονης. 32 Και οταν καμη ο Κυριος εις τον κυριον μου κατα παντα τα αγαθα τα οποια ελαλησε περι σου, και σε καταστηση κυβερνητην επι τον Ισραηλ, δεν θελει εισθαι τουτο σκανδαλον εις σε ουδε προσκομμα καρδιας εις τον κυριον μου, η οτι εχυσας αιμα αναιτιον, η οτι ο κυριος μου εξεδικησεν αυτος εαυτον· πλην οταν ο Κυριος αγαθοποιηση τον κυριον μου, τοτε ηθυμηθητι την δουλην σου.

33 Και ελαβεν ο Δαβιδ εκ της χειρος αυτης τα οσα εφερε προς αυτον· και ειπε προς αυτην, Αναβα προς τον οικον σου εν ειρηνη· βλεπε, εισηκουσα της φωνης σου και ετιμησα το προσωπον σου.

34 Και ηλθεν η Αβιγαια προς τον Ναβαλ· και ιδου, ειχε συμποσιον εν τω οικω αυτου, ως συμποσιον βασιλεως· και η καρδια του Ναβαλ ητο ευθυμος εν αυτω, και ητο εις ακρον μεθυσμενος· οθεν δεν απηγγειλε προς αυτον ουδεν, μικρον μεγα, εως της αυγης. 35 Το πρωι ως, αφου ο Ναβαλ εξεμεθυσεν, εφανερωσε προς αυτον η γυνη αυτου τα πραγματα ταυτα· και ενεκρωθη η καρδια αυτου εντος αυτου και εγεινεν ως λιθος. 36 Και μετα δεκα ημερας περιπου επαταξεν ο Κυριος τον Ναβαλ, και απεθανε. 37 Και οτε ηκουσεν ο Δαβιδ οτι απεθανεν ο Ναβαλ, ειπεν, Ευλογητος Κυριος, οστις εκρινε την κρισιν μο περι του ονειδισμου μου τον γενομενο παρα του Ναβαλ, και επεταλησε τον δουλον αυτου απο κακου· και την κακιαν του Ναβαλ εστρεψεν ο Κυριος κατα της κεφαλης αυτου. Και απεστειλεν ο Δαβιδ και ελαλησε προς την Αβιγαιαν, δια να λαβη αυτην γυναικα εις εαυτον.

38 Και ελαβεν ο Δαβιδ απο Ιεζραελ· και ησαν αμφοτεραι γυναικες αυτου. 39 Και οταν ειχε δωσει Μιχαλ, την θυγατερα αυτου, την γυναικα του Δαβιδ, εις τον Φαλτι τον υιον του Λαεις, τον απο Γαλλειμ. 40 Και εσηκωθη και προσεκυνησε κατα προσωπον εως εδαφους και ειπεν, Ιδου, ας ηνιαι η δουλη σου θεραπαινα δια να πλυνη τους ποδας τους δουλων του κυριου μου.
Chapter 26

1 Ηλθόν δὲ οἱ Ζιφαιοὶ πρὸς τὸν Σαουλ εἰς Γαβα, λεγόντες, Δὲν κρυπτεῖται ο Δαβίδ εν τω βουνω Εχέλα απεναντίον Γεσιμών; 2 Καὶ εσηκώθη ο Σαουλ καὶ κατεβῆ εἰς τὴν ερήμον Ζιφ, λεγοντες, Δὲν κρυπτεῖται ο Δαβίδ εν τω βουνω Εχέλα απεναντίον Γεσιμών, πλησιον της οδου. Ο δὲ Δαβίδ εκαθῆται εν τη ερήμῳ καὶ είδεν οτι ο Σαουλ ηρχετο κατοπιν αυτου εις την ερημον. 3 Οθεν απεστειλεν ο Δαβίδ κατασκοπους καὶ εμαθεν οτι ο Σαουλ ηρχετο κατοπιν αυτου εις την ερημον. 4 Τοτε ελαλησεν ο Δαβίδ και ειπε προς τον Αχιμελεχ τον Χετταιον καὶ προς τον Αβισαι τον υιον της Σερουιας, αδελφον του Ιωαβ, λεγων, Τις θελει καταβη μετ' εμου προς τον Σαουλ εις το στρατοπεδον; Και ειπεν ο Αβισαι, Εγω θελω καταβη μετα σου.

7 Ηλθον λοιπον ο Δαβιδ και ο Αβισαι δια νυκτος προς τον λαον· και ιδου, ο Σαουλ εκειτο κοιμωμενος εντος του περιβολου, και το δορυ αυτου εμπεπηγμενον εις την γην προς την κεφαλην αυτου· ο δε Αβενηρ και ο λαος εκοιμωντο κυκλω αυτου.

8 Τοτε ειπεν ο Αβισαι προς τον Δαβιδ, Ο Θεος απεκλεισε σημερον εις την χειρα σου τον εχθρον σου· τωρα λοιπον ας παταξω αυτον δια του δορατος εως της γης δια μιας· και δεν θελω δευτερωσει επ' αυτον. 9 Αλλ' ο Δαβιδ ειπε προς τον Αβισαι, Μη θανατωσης αυτον· διοτι τις επιβαλων την χειρα αυτου επι τον κεχρισμενον του Κυριου θελει εισθαι αθωος;

10 Ειπε μαλιστα ο Δαβιδ, Ζη Κυριος, ο Κυριος θελει παταξει αυτον· η η ημερα αυτου θελει ελθει, και θελει αποθανει· θελει καταβη εις πολεμον και θανατωθη, μη γενοιτο εις εμε παρα Κυριου, να επιβαλω την χειρα μου επι τον κεχρισμενον του Κυριου· λαβε ομως τωρα, παρακαλω, το δορυ το προς την κεφαλην αυτου και το αγγειον του υδατος, και ας αναχωρησωμεν.

12 Ελαβε λοιπον ο Δαβιδ το δορυ και το αγγειον του υδατος απο πλησιον της κεφαλης του Σαουλ· και ανεχωρησαν, και ουδεις ειδε και ουδεις ενοησε και ουδεις εξυπνησε· διοτι παντες εκοιμωντο, επειδη βαθυς υπνος παρα Κυριου επεσεν επ’ αυτου.

13 Τοτε διεβη ο Δαβιδ εις το περαν και εσταθη επι της κορυφης του ορους μακροθεν· ητο δε πολυ αποστασις μεταξυ αυτων. 14 Και εβοησεν ο Δαβιδ προς τον λαον και προς τον Αβενηρ τον υιον του Νηρ, λεγων, Δεν αποκρινεσαι, Αβενηρ; Και απεκριθη ο Αβενηρ και ειπε, Τις εισαι συ, οστις βοας προς τον βασιλεα; 15 Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Αβενηρ, Δεν εισαι ανηρ συ; και τις ομοιος σου μεταξυ του Ισραηλ; δια τι λοιπον δεν φυλαττεις τον κυριον σου τον βασιλεα; διοτι έξελα το δορυ του βασιλεως και το αγγειον υδατος απο τον Σαουλ; και ανεχωρησεν· ειπε δια τον λαον και τον Βασιλεα, η η ημερα αυτου θελει ελθει, και θελει αποθανει· θελει καταβη εις πολεμον και θανατωθη. 16 Αλλ' ο Δαβιδ ειπε σου προς τον Αβενηρ, Μη θανατωσης αυτον· διοτι τις επιβαλων την χειρα αυτου επι τον κεχρισμενον του Κυριου θελει εισθαι αθωος; 17 Τοτε διεβη ο Δαβιδ εις το περαν και εσταθη επι της κορυφης του ορους μακροθεν· ητο δε πολυ αποστασις μεταξυ αυτων. 18 Και εβοησεν ο Δαβιδ προς τον Αβενηρ, λεγων, Δεν αποκρινεσαι, Αβενηρ; Και απεκριθη ο Αβενηρ και ειπε, Τις εισαι συ, οστις βοας προς τον βασιλεα; 19 Και επιστημον την φωνην του Δαβιδ και ειπεν, Η φωνη αυτου ειναι, τεκνον μου Δαβιδ; Και ο Δαβιδ ειπεν, Η φωνη μου, κυριε μου βασιλει.
εαν ο Κυριος σε διηγειρεν εναντιον μου, ας δεχθη θυσιαν· αλλ' εαν υιοι ανθρωπων, ουτοι ας ηναι επικαταρατοι ενωπιον του Κυριου; διοτι με εξεβαλον την σημερον απο του να κατοικω εν τη κληρονομια του Κυριου, λεγοντες, Υπαγε, λατρευε αλλους Θεους· 

20 τωρα λοιπον, ας μη πεση το αιμα μου εις την γην ενωπιον του Κυριου· διοτι εξηλθεν ο βασιλευς του Ισραηλ να ζητηση ενα ψυλλον, ως οταν καταδιωκη τις περδικα εις τα ορη.

21 Και ειπεν ο Σαουλ, Ημαρτησα· επιστρεψον, τεκνον μου Δαβιδ· διοτι δεν θελω σε κακοποιησει πλεον, επειδη η ψυχη μου εσταθη σημερον πολυτιμος εις τους οφθαλμους σου· ιδου, επραξα αφρονως και επλανηθην σφοδρα.

22 Και απεκριθη ο Δαβιδ και ειπεν, Ιδου, το δορυ του βασιλεως· και ας καταβη εις εκ των νεων και ας λαβη αυτο.

23 ο δε Κυριος ας αποδωση εις εκαστον κατα την δικαιοσυνην αυτου και κατα την πιστιν αυτου· διοτι σε παρεδωκεν ο Κυριος σημερον εις την χειρα μου, πλην εγω δεν ηθελησα να επιβαλω την χειρα μου επι τον κεχρισμενον του Κυριου.

24 ιδου λοιπον, καθως η ζωη σου εσταθη σημερον πολυτιμος εις τους οφθαλμους μου, ουτως η ζωη μου ας σταθη πολυτιμος εις τους οφθαλμους του Κυριου, και ας με ελευθερωση εκ πασων των θλιψεων.

Chapter 27

1 Ειπε δε ο Δαβιδ εν τη καρδια αυτου, Θελω βεβαιως απολεσθη μιαν ημεραν δια χειρος του Σαουλ· δεν ειναι τι καλητερον δι' εμε, παρα να διασωθω ταχεως εις την γην των Φιλισταιων· τοτε απ' εμου ο Σαουλ απελπισθεις, θελει παραιτηθη απο του να με ζητη πλεον εις παντα τα ορια του Ισραηλ· ουτω θελω σωθη εκ της χειρος αυτου.

2 Και εσηκωθη ο Δαβιδ και διεβη, αυτος και οι ανδρες αυτου, προς τον Αγχους υιον του Μαωχ, βασιλεα της Γαθ.

3 Και εκαθησεν ο Δαβιδ μετα του Αγχους εν Γαθ, αυτος και οι ανδρες αυτου, εκαστος μετα της οικογενειας αυτου, και ο Δαβιδ μετα των δυο γυναικων αυτου, Αχινοαμ της Ιεζραηλιτιδος και Αβιγαιας της Καρμηλιτιδος γυναικος του Ναβαλ.

4 Ανηγγελθη δε προς τον Σαουλ οτι εφυγεν ο Δαβιδ εις Γαθ. οθεν δεν εζητησε πλεον αυτον.

5 Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Αγχους, Εαν ευρηκα τωρα χαριν εις τους οφθαλμους σου, ας μοι δοθη τοπος εις τινα των πολεων της εξοχης, δια να καθηται ο δουλος σου μετα σου εν τη βασιλευουση πολει; 

6 Και εδωκεν εις αυτον ο Αγχους την Σικλαγ κατ' εκεινην την ημεραν· δια τουτο η Σικλαγ εμεινεν εις τους βασιλεις του Ιουδα μεχρι της σημερον.

7 Ο δε αριθμος των ημερων, τας οποιας ο Δαβιδ εκαθησεν εν τη γη των Φιλισταιων, εγεινεν εν ετος και τεσσαρες μηνες.

8 Ανεβαινε δε ο Δαβιδ και οι ανδρες αυτου και εκαμνον εισδρομας εις τους Γεσσουριτας και Γεζραιους και Αμαληκιτας· διοτι αυτοι εξηλθαν εν την εισοδον Σουρ και εως της γης Αιγυπτου.

9 Και εκθησεν ο Δαβιδ την γην και δεν αφινε ζωντα ουτε ανδρα ουτε γυναικα· και ελαμβανε προβατα και βοας και ονους και καμηλους και ενθυματα· και επιστρεφων ηρχετο προς τον Αγχους.

10 Και ελεγεν ο

373
Αγχος προς τον Δαβιδ, που εκαμετε εισδρομην σημερον; Και απεκρινετο ο Δαβιδ, προς το μεσημβρινον του Ιουδα και προς το μεσημβρινον των Ιεραμεηλιτων και προς το μεσημβρινον των Κεναιων. 11Και ουτε ανδρα ουτε γυναικα δεν αφινε ζωντα ο Δαβιδ, δια να φερη ειδησιν εις Γαθ, λεγων, Μηποτε αναγγειλωσιν εναντιον ημων, λεγοντες, Ουτω καμνει ο Δαβιδ και τοιουτος ειναι ο τροπος αυτου, καθι ολας τις ημερας οσα καθηται εν τη γη των Φιλισταιων. 12Και ειπε προς τον Δαβιδ, λεγων, Αυτος εκαμεν εαυτον διολου μισητον εις τον λαον αυτου τον Ισραηλ· δια τουτο θελει εισθαι δουλος εις εμε παντοτε.

Chapter 28

1Κατ' εκεινας δε τας ημερας συνηθροισαν οι Φιλισταιοι τα στρατευματα αυτων προς εκστρατειαν, δια να πολεμησι μετα του Ισραηλ. Και ειπεν ο Αγχος προς τον Δαβιδ, Εξευρε μετα βεβαιοτητος οτι θελεις εξελθει μετ' εμου εις τον πολεμον, συ και οι ανδρες σου. 2Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Αγχος, Θελεις βεβαιως γνωρισει τι θελει καμει ο δουλος σου. Και ειπεν ο Αγχος προς τον Δαβιδ, Δια τουτο θελω σε καμει αρχισωματοφυλακα μου διαπαντος.

3Απεθανε δε ο Σαμουηλ, και πας ο Ισραηλ εθρηνησεν αυτον και ενεταφιασεν αυτον εν Ραμα τη πολει αυτου. Και εξεβαλεν ο Σαουλ εκ του τοπου τους εχοντας πνευμα μαντειας και τους μαγους. 4Συνηθροισθησαν λοιπον οι Φιλισταιοι και ηλθον και εστρατοπεδευσαν εν Σουνημ· και συνηθροισεν ο Σαουλ παντα τον Ισραηλ, και εστρατοπεδευσεν εν Γελβουε. 5Και οτε ειδεν ο Σαουλ το στρατοπεδον των Φιλισταιων, εφοβηθη, και ετρομαξεν η καρδια αυτου σφοδρα. 6Και ηρωτησεν ο Σαουλ τον Κυριον· αλλ' ο Κυριος δεν απεκριθη προς αυτον ουτε δι' ενυπνιων ουτε δια του Ουριμ ουτε δια προφητων. 7Τοτε ειπεν ο Σαουλ προς τους δουλους αυτου, Ζητησατε μοι γυναικα εχουσαν πνευμα μαντειας, δια να υπαγω προς αυτην και να ερωτησω αυτην. Και οι δουλοι αυτου ειπον προς αυτον, Ιδου, ειναι εν Εν-δωρ γυνη τις εχουσα πνευμα μαντειας. 8Και μετεσχηματισθη ο Σαουλ και ενεδυθη αλλα ιματια, και υπηγεν αυτος και δυο ανδρες μετ' αυτου και ηλθον προς την γυναικα δια νυκτος· και ειπε, Μαντευσον, παρακαλω, εις εμε δια του πνευματος της μαντειας και αναβιβασον μοι οντινα σοι ειπω. 9Και ειπεν η γυνη προς αυτον, Ιδου, συ εξευρεις οσα εκαμεν ο Σαουλ, τινι τροπω εξωλοθρευσε τους εχοντας πνευμα μαντειας και τους μαγους εκ του τοπου· δια τι λοιπον συ παγιδευεις την ζωην μου, δια να με θανατωσωι; 10Και ωμοσε προς αυτην ο Σαουλ εις τον Κυριον, λεγων, Ζητησατε μοι γυναικα εχουσαν πνευμα μαντειας, και δεν θελεις την γυναικα δια τι λοιπον συ παγιδευεις την ζωην μου, δια να με θανατωσωι; 11Και ομοσε προς αυτην ο Σαουλ, λεγοντες, Αναβιβασον μοι, οντινα ειπω· Και ειπεν η γυνη, Δια τι με ηπατησας; Και ειπε, τον Σαμουηλ αναβιβασον μοι. 12Και ουτε αναταξονησαν τον Σαμουηλ, η νυκτι απασχολησε την γυναικα και εσεξερισεται συ δια του πνευματος της μαντειας και αναβιβασεν αυτην και ειπεν αυτην, Θεους ειδον αναβαινοντας εκ της γης. 13Και ειπεν η γυνη, Δια τι με ηπατησας; Και ειπε, Θεους ειδον αναβαινοντας εκ της γης. 14Και ειπε ο δοσιν, Θεος η μορφη αυτου; Ἡ δε ειπε, Συνιστησα την αναβαινει και εναπας της μαντειας και μετα αναβας. 15Και ειπεν ο Σαμουηλ προς τον Σαουλ, Ηδη τι με παρηγγυσες, ωστε να με καμης να αναβω; Και απεκριθη ο Σαουλ,
Ευρισκομαι εν μεγαλή αμηχανία· διοτι οι Φιλισταιοί πολεμοῦσιν εναντίον μου, καὶ ο Θεὸς ἀπεμακρύνθη ἀπ' ἐμοῦ καὶ δὲν μοι ἀποκρίνεται πλεον οὔτε δια προφήτων οὔτε δι' ἐνυπνίων· ὥστε τοῦτο σε ἐκάλεσα διὰ νὰ φανερώσῃ ἐις ἐμὲ τὶ νὰ καμή. 16Τὸτε εἶπεν ὁ Σαμοῦηλ, Διὰ τὶ λύον εἰρωτας ἐμὲ, ἀφοῦ ὁ Κύριος ἀπεμακρύνθη ἀπ' σου καὶ εὐγείνειν εὐθὺς σοῦ; 17ὁ Κύριος βεβαιῶς εἰκόνων εἰς εαυτὸν ως ἐλάλησε δι' ἐμοῦ· διὸ τοῦτο εἰς ἑαυτὸν δεν ἐξέσχησον ὁ Κύριος τὴν βασιλείαν εἵπ ἐκ τῆς χειρὸς σου καὶ εἰδὼκεν αὐτὴν εἰς τὸν πλῆσιον σου, τὸν Δαβίδ. 18ἐπείδη δὲν ὑποκούσας εἰς τὴν φωνήν τοῦ Κυρίου, οὐδὲ δι' ενυπνίων· διὰ τοῦτο σε ἐκάλεσα διὰ νὰ φανερώσῃ εἰς ἑαυτὸν τὴν ἡμέραν ταύτην· 19καὶ θελεῖ παραδώσῃ ὁ Κύριος καὶ τὸν Ισραὴλ μετὰ σου εἰς τὴν χειρὰ τῶν Φιλιστιῶν· καὶ αὐριόν συ καὶ οἱ νεκροὶ συ ἤθελεν εἰσῆλθαι μετ' εἰμοῦ· καὶ τὸ στρατοπέδιον τοῦ Ἰσραήλ θελεῖ παραδώσῃ ὁ Κύριος εἰς τὴν χειρὰ τῶν Φιλιστιῶν. 20Τὸτε εἶπεν ὁ Σαουλ εὐθὺς ὅλος ἑκατοντάρακτας καὶ χιλιάδας· ο Δαβίδ δὲ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ διεβαινόμενοι κατὰ τοῦ Ἀγχοῦ. 21Καὶ ἠγανακτήσατο κατ' αὐτὸν οἱ στρατηγοὶ τῶν Φιλιστιῶν· καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν, Ἀποπεμψὸν τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, καὶ ἀς εἰσῆλθη ἐκ τοῦ τόπου τοῦτον· διὰ τοῦτο δὲν ἐγείρειν εἰς τὴν μάχην πολέμιον· οὐκ ἦν ἐκ τῶν μυθῶν τοῦ Κυρίου, ἄνδρας τῶν αὐτῶν δὲν ἤθελεν εἰσῆλθαι μετ' αὐτοῦ· καὶ δεῖ τὸν Ἰσραήλ ἐκατεροτείνῃν εἰς τὴν χειρὰ τῶν Φιλιστιῶν. 22Αὔριον ὁ Δαβίδ ἄνδρας τοῦτον ἐξεστηκεν ἐν τῇ μάχῃ πολέμιῳ· καὶ ὀφθαλμὸν ἔδωκεν εἰς τὸν Οὐαὼν συντραχῆται καὶ ἀκολούθησαν ἐκ τῆς γῆς· καὶ ἀνεξαρκεῖσθαι ἐκεῖνοι καὶ ἐγείρειν εἰς τὴν μάχην πολέμιον· οὐκ ἦν ἐκ τῶν μυθῶν τοῦ Κυρίου, ἄνδρας τοῦτον δὲν ἔθετεν εἰς τὸν τόπον τοῦτον· διὰ τοῦτο δὲν ἦν ἐκ τῶν μυθῶν τοῦ Κυρίου, ἄνδρας τοῦτον δὲν ἔθετεν εἰς τὸν τόπον τοῦτον· καὶ ἀνεξαρκεῖσθαι ἐκεῖνοι καὶ ἐγείρειν εἰς τὴν μάχην πολέμιον· οὐκ ἦν ἐκ τῶν μυθῶν τοῦ Κυρίου, ἄνδρας τοῦτον δὲν ἔθετεν εἰς τὸν τόπον τοῦτον· καὶ δεῖ τὸν Ἰσραήλ ἐκατεροτείνῃν εἰς τὴν χειρὰ τῶν Φιλιστιῶν. 23Βεβεβαιῶς εἰκόνων εἰς εαυτὸν ως ἐλάλησε δι' εμοῦ· διὸ τοῦτο εἰς τὴν χειρὰ τῶν Φιλιστιῶν· καὶ αὐριόν συ καὶ οἱ νεκροὶ συ ἤθελεν εἰσῆλθαι μετ' εἰμοῦ· καὶ τὸ στρατοπέδιον τοῦ Ἰσραήλ θελεῖ παραδώσῃ ὁ Κύριος εἰς τὴν χειρὰ τῶν Φιλιστιῶν. 24Τὸτε εἶπεν ὁ Σαμοῦηλ, Διὰ τοῦτο δὲν ἐγείρειν εἰς τὴν μάχην πολέμιον· οὐκ ἦν ἐκ τῶν μυθῶν τοῦ Κυρίου, ἄνδρας τοῦτον δὲν ἔθετεν εἰς τὸν τόπον τοῦτον· καὶ δεῖ τὸν Ἰσραήλ ἐκατεροτείνῃν εἰς τὴν χειρὰ τῶν Φιλιστιῶν. 25Καὶ ἠγανακτήσατο κατ' αὐτὸν οἱ στρατηγοὶ τῶν Φιλιστιῶν· καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν, Ἀποπεμψὸν τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, καὶ ἀς εἰσῆλθη ἐκ τοῦ τόπου τοῦτον· διὰ τοῦτο δὲν ἦν ἐκ τῶν μυθῶν τοῦ Κυρίου, ἄνδρας τοῦτον δὲν ἔθετεν εἰς τὸν τόπον τοῦτον· καὶ δεῖ τὸν Ἰσραήλ ἐκατεροτείνῃν εἰς τὴν χειρὰ τῶν Φιλιστιῶν.
επατάξε τας χιλιάδας αυτού, Και ο Δαβιδ τας μυριάδας αυτού; 6Τοτε εκαλέσεν ο Αγχους τον Δαβιδ και ειπε προς αυτον, Ζη Κυριος, βεβαιως εσταθης ανθρωπος, και η εξόδος σου και η εισόδος σου με τ' εμον εν τω στρατόπεδώ ειναι αρεστή εμπροσθεν των οφθαλμων μου· διοτι κακον δεν ευρηκα εν σοι, αφ' ης ημερας ηλθες προς εμει εως, εφεσον τον Κυριο και ειπε προς αυτον, Ζη Κυριος, βεβαιως εσταθης αρεστος εις τον στρατοπεδον· και τωρα ινα παντοτε επιστρεφης σε ας· διοτι κακον δεν ευρηκα εν σοι, αφ' ης ημερας ηλθες προς εμει εως την ημερα ταυτης· αλλ' εις τον στρατοπεδον· και τωρα λοιπον επιστρεφης· τωρα ινα ανακαληθης εις τον στρατοπεδον· και επιστρεφης εις την γην των Φιλισταιων. Οι δε Φιλισταιοι αναβησαν εις τον ιερον της Βηθλεεμ. 

Chapter 30

1Και οτε ο Δαβιδ και οι ανδρες αυτου εισηλθον εις τον ιερον της Βηθλεεμ, οι Αμαληκιται ειχον καταστραφει τον ιερον και εις την πόλιν, και ειχον καταστραφει τον ιερον και την πόλιν· και ειχον καταστραφει τον ιερον και την πόλιν· και ειχον καταστραφει τον ιερον και την πόλιν· και ειχον καταστραφει τον ιερον και την πόλιν· και ειχον καταστραφει τον ιερον και την πόλιν· και ειχον καταστραφει τον ιερον και την πόλιν. 

2Τοτε υπηγεν ο Δαβιδ και οι ανδρες αυτους και ηλθον εμπροσθεν των Φιλισταιων· και εντεκαθησαν εις την πόλιν· και ηλθον εμπροσθεν των Φιλισταιων· και εντεκαθησαν εις την πόλιν· και ηλθον εμπροσθεν των Φιλισταιων· και εντεκαθησαν εις την πόλιν· και ηλθον εμπροσθεν των Φιλισταιων. 

3Τοτε υπηγεν ο Δαβιδ και οι ανδρες αυτους και ηλθον εις την πόλιν· και ητο πυρπολημενη· και αι γυναικες αυτων και οι υιοι αυτων και αι θυγατερες αυτων· και αι γυναικες αυτων και οι υιοι αυτων και αι θυγατερες αυτων· και αι γυναικες αυτων και οι υιοι αυτων και αι θυγατερες αυτων. 

4Τοτε υπηγεν ο Δαβιδ και οι ανδρες αυτους και ηλθον εις την πόλιν· και ητο πυρπολημενη· και αι γυναικες αυτων και οι υιοι αυτων και αι θυγατερες αυτων· και αι γυναικες αυτων και οι υιοι αυτων και αι θυγατερες αυτων· και αι γυναικες αυτων και οι υιοι αυτων και αι θυγατερες αυτων· και αι γυναικες αυτων και οι υιοι αυτων και αι θυγατερες αυτων. 

5Και εσηκωθη ενωρις το πρωι ο Δαβιδ και οι ανδρες αυτου, δια να αναχωρησωσι· και αναχωρησωσι· και αναχωρησωσι· και αναχωρησωσι· και αναχωρησωσι· και αναχωρησωσι· και αναχωρησωσι· και αναχωρησωσι· και αναχωρησωσι· και αναχωρησωσι· και αναχωρησωσι. 

6Τοτε υπηγεν ο Δαβιδ και οι ανδρες αυτους και ηλθον εις την πόλιν· και ητο πυρπολημενη· και αι γυναικες αυτων και οι υιοι αυτων και αι θυγατερες αυτων· και αι γυναικες αυτων και οι υιοι αυτων και αι θυγατερες αυτων· και αι γυναικες αυτων και οι υιοι αυτων και αι θυγατερες αυτων· και αι γυναικες αυτων και οι υιοι αυτων και αι θυγατερες αυτων. 

7Και ειπεν ο Δαβιδ προς Αβιαθαρ τον ιερεα, υιον του Αχιμελεχ, Φερε μοι ενταυθα, παρακαλω, το εφοδ. Και εφερεν ο Αβιαθαρ το εφοδ. Και εφερεν ο Αβιαθαρ το εφοδ. Και εφερεν ο Αβιαθαρ το εφοδ. Και εφερεν ο Αβιαθαρ το εφοδ. Και εφερεν ο Αβιαθαρ το εφοδ. Και εφερεν ο Αβιαθαρ το εφοδ. Και εφερεν ο Αβιαθαρ το εφοδ. Και εφερεν ο Αβιαθαρ το εφοδ.
σταφιδών· και εφαγε, και επανήλθε το πνεύμα αυτού εις αυτον· διότι δεν ειχε φαγει αρτον ουδε ειχε πει υδωρ, τρεις ημερας και τρεις νυκτας. 13Και ειπε προς αυτον ο Δαβιδ, Τινος εισαι; και ποθεν εισαι; Και ειπεν, Ειμαι νεος Αιγυπτιος, δουλος τινος Αμαληκιτου· και με αφηκεν ο κυριος μου, επειδη ηρρωστησα τρεις ημερας τωρα·

14Και ειπε προς αυτον ο Δαβιδ, Τινος εισαι; και ποθεν εισαι; Και ειπεν, Ειμαι νεος Αιγυπτιος, δουλος τινος Αμαληκιτου· και με αφηκεν ο κυριος μου, επειδη ηρρωστησα τρεις ημερας τωρα·

15Και ειπε προς αυτον ο Δαβιδ, Δυνασαι να με οδηγησης κατω προς τους ληστας τουτους; Ο δε ειπεν, Ομοσον μοι εις τον Θεον, οτι δεν θελεις με θανατωσει ουτε θελεις με παραδωσει εις την χειρα του κυριου μου, και θελω σε οδηγησει κατω προς τουτους τους ληστας.

16Και οτε οδηγησεν αυτον κατω, ιδου, ησαν διεσκορπισμενοι επι το προσωπον παντος του τοπου, τρωγοντες και πινοντες και χορευοντες, δια παντα τα λαφυρα τα μεγαλα, τα οποια ελαβον εκ της γης των Φιλισταιων και εκ της γης του Ιουδα.

17Και επαταξεν αυτους ο Δαβιδ απο της αυγης μεχρι της εσπερας της επιουσης· και δεν διεσωθη ουδε εις εξ αυτων, πλην τετρακοσιων νεων, οιτινες εκαθηντο επι καμηλων και εφυγον.

18Και ηλευθερωσεν ο Δαβιδ οσα ηρπασαν οι Αμαληκιται· και τας δυο γυναικας αυτου ηλευθερωσεν ο Δαβιδ.

19Και δεν ελειψεν εις αυτους ουτε μικρον ουτε μεγα, ουτε υιοι ουτε θυγατερες ουτε λαφυρον ουτε ουδεν εκ των οσα ηρπασαν απ' αυτων· τα παντα επανελαβεν ο Δαβιδ.

20Και ελαβεν ο Δαβιδ παντα τα προβατα και τους βοας, και φεροντες αυτα εμπροσθεν των αλλων κτηνων, ελεγον, Ταυτα ειναι τα λαφυρα του Δαβιδ.

21Και ηλθεν ο Δαβιδ προς τον οδηγηθη οτι ουδενες αποκαμει οτι δεν ηδυνηθησαν να ακολουθησι τον Δαβιδ, οθεν εκαθισεν αυτους εις τον χειμαρρον Βοσορ· και εξηλθον εις συναντησιν του Δαβιδ και εις συναντησιν του λαου του μετ' αυτου· και οτε επλησιασεν ο Δαβιδ εις τον λαον, εχαιρετησεν αυτους.

22Και απεκριθη απο παντες οι πονηροι και διεστραμμενοι εκ των ανδρων, οιτινες υπηγαν μετα του Δαβιδ, και ειπον, Επειδη ουτοι δεν ηλθον μεθ' ημων, δεν θελομεν δωσει εις αυτους εκ των λαφυρων, τα οποια ανελαβομεν, παρα εις ταυτην την υποθεσιν; αλλα κατα την μεριδα του καταβαινοντος εις τον πολεμον, ουτω θελει εισθαι η μερις του καθημενου πλησιον της αποσκευης· ισα θελουσι μοιραζεσθαι.

23Αλλ' ο Δαβιδ ειπε, Δεν θελετε καμει ουτως, αδελφοι μου, εις εκεινα τα οποια ο Κυριος εδωκεν εις ημας, οστις εφυλαξεν ημας και παρεδωκεν εις την χειρα ημων τους ληστας ελθοντας εναντιον ημων· και τις θελει σας εισακουσει εις ταυτην την υποθεσιν; αλλα κατα την μεριδα του καταβαινοντος εις τον πολεμον, ουτω θελει εισθαι η μερις του καθημενου πλησιον της αποσκευης· ισα θελουσι μοιραζεσθαι.

24Και εγεινεν ουτως απ' εκεινης της ημερας και εις το εξης· και εκαμε τουτο νομον και διαταγμα εν τω Ισραηλ εως της ημερας ταυτης.

25Οτε δε ηλθεν ο Δαβιδ εις Σικλαγ, επεμψεν εκ των λαφυρων προς τους πρεσβυτερους Ιουδα τους φιλους αυτου, λεγων, Ιδου εις εσας ευλογια, εκ των λαφυρων εχθρων του Κυριου.

26προς τους εν Βαιθηλ, και προς τους εν Ραμωθ τη μεσημβρινη, και προς τους εν Ιαθειρ, και προς τους εν Αροηρ, και προς τους εν Σιφμωθ, και προς τους εν Εσθεμωα, και προς τους εν Ραχαλ, και προς τους εν ταις πολεσι των Ιεραμεηλιτων, και προς τους εν ταις πολεσι των Κεναιων, και προς τους εν Ορμα, και προς τους εν Χωρ-ασαν, και προς τους εν Αθαχ, και προς τους εν Χεβρων, και προς παντας τους τοπους, εις τους οποιους ο Δαβιδ περιηρχετο, αυτος και οι ανδρες αυτου.
Chapter 31

1 Οἱ δὲ Φιλισταιοὶ επολεμοῦσιν κατὰ τοῦ Ἰσραὴλ· καὶ εφυγον οἱ ἀνδρὲς τοῦ Ἰσραὴλ ἀπὸ προσώπου τῶν Φιλισταιων καὶ επεσον πεφονευμένοι εν τῷ ὀρεί Γέλβους. 2 Καὶ κατεφθασαν οἱ Φιλισταιοὶ τὸν Σαουλ καὶ τοὺς υἱους αὐτοῦ καὶ επαταξαν οἱ Φιλισταιοὶ τὸν Ἰωναθᾶν καὶ τὸν Ἀβιναδαβ καὶ τὸν Μελχι-σουε, τοὺς υἱους τοῦ Σαουλ. 3 Εβαρυνε δὲ η ἡμέρη ἐπὶ τὸν Σαουλ, καὶ επετυχον αὐτὸν οἱ ἀνδρὲς οἱ τοξοται καὶ επιληψαν ἑαυτὸν τῶν τοξοτῶν. 4 Καὶ εἰπεν ὁ Σαουλ πρὸς τὸν οπλοφόρον αὐτοῦ, Σὺρε τὴν ρομφαίαν σου καὶ διαπεράσον με δι' αὐτῆς, διὰ να μὴ ελθῶσιν οὐτοὶ οἱ απεριτμητοὶ καὶ με διαπεράσωσι καὶ με ἐμπαιξῶσι πλὴν ὁ οπλοφόρος αὐτοῦ δεν ἦθελε, διὸτι ἐφοβεῖτο σφοδρά. Θέν ελαβεν ὁ Σαουλ τὴν ρομφαίαν καὶ επεσεν επ' αὐτήν. 5 Καὶ ως εἶδεν οἱ οπλοφόροι αὐτοῦ οτι απεθάνεν ο Σαουλ, επεσεν καὶ αὐτὸς επὶ τὴν ρομφαίαν αὐτοῦ καὶ απέθανε μετ' αὐτοῦ. 6 οὐτως απεθάνεν ο Σαουλ καὶ οἱ τρεῖς υἱοί αὐτοῦ καὶ ο οπλοφόρος αὐτοῦ καὶ παντες οἱ ἀνδρες αὐτοῦ, τὴν αὐτὴν ἑκεῖνην ἡμέραν ὁμοῦ. 7 Καὶ οἱ ἀνδρες Ἰσραηλ, οἱ περαν τῆς κοιλάδος, καὶ οἱ περαν τοῦ Ἰορδανοῦ, ἰδοντες οτι εφυγον οἱ ἄνδρες Ἰσραὴλ καὶ ὁ Σαουλ καὶ οἱ υἱοί αὐτοῦ απεθανον, κατελιπον τὰς πόλεις καὶ εφυγον. καὶ ελθοντες οἱ Φιλισταιοὶ κατώκησαν εν αὐταις. 8 Καὶ τὴν επαύριον, ὀτε ἠλθον οἱ Φιλισταιοὶ δια να εκδυσωσι τοὺς πεφονευμένους, ευρηκαν τὸν Σαουλ καὶ τοὺς τρεῖς υἱους αὐτοῦ πεπτωκοτας επὶ τὸ ὀρος Γέλβους. 9 Καὶ απεκόψαν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ εξεδυσαν τὰ οπλα αὐτοῦ καὶ απεστειλαν εἰς τὴν γην τῶν Φιλισταιων κυκλω, δια να διαδωσωσι τὴν αγγελίαν εἰς τὸν οἶκον τῶν εἰδωλῶν αὐτῶν. 10 Καὶ ανεθεσαν τὰ ὀπλα αὐτοῦ εἰς τὸν οἶκον τῆς Ἀσταρωθ, καὶ εκρεμασαν τὸ σῶμα αὐτοῦ εἰς τὸ τείχος Βαθ-σαν. 11 Ακουσαντες δὲ περὶ τοτου οἱ κατοικοὶ τῆς Ἰαβεις-γαλααδ, τι εκαμον οἱ Φιλισταιοὶ εἰς τὸν Σαουλ, 12 ἤγερθησαν πάντες οἱ δυνατοὶ ἀνδρες καὶ ὁδοιπορησαν ὅλην τὴν νύκτα καὶ ελαβον τὸ σῶμα τοῦ Σαουλ καὶ τὰ σώματα τῶν υἱων αὐτοῦ απὸ τοῦ τείχους Βαθ-σαν, καὶ ἠλθον εἰς Ιαβεις καὶ εκαυσαν αὐτα εκεῖ. 13 καὶ ελαβον τὰ σῶμα αὐτων καὶ εθαψαν υπὸ τὸ δενδρὸν εἰς τὴν ημέραν τὴν αὐτήν.

2 Samuel

Chapter 1

1 Μετὰ δὲ τὸν θανατὸν τοῦ Σαουλ, ἀφοῦ ἐπεστρέφετεν ὁ Δαβιδ ἀπὸ τῆς σφαγῆς τῶν Ἀμαλκητῶν, εκαθήσαν ὁ Δαβιδ ἐν Σικλαγ δύο ἡμέρας· 2 τὴν δὲ τρίτην ἡμέραν, ἵδου, ἠλθεν ἀνθρώπος εἰς τὸν στρατόπεδον απὸ τῆς πλείστης τοῦ Σαουλ, εχὼν διεσχισμένα τὰ ιμάτια αὐτοῦ καὶ χωμα εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ· καθὼς εἰσήλθε πρὸς τὸν Δαβιδ, επεσεν εἰς τὴν γῆν καὶ προσεκύνησε. 3 Καὶ εἰπεν πρὸς αὐτον ὁ Δαβιδ, Ποθὲν ερχεσάς; ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτὸν, Ἔγω εἰς τὸ στρατόπεδον τοῦ Ἰσραὴλ διεσωθήν. 4 Καὶ εἰπεν πρὸς αὐτὸν ὁ Δαβιδ, Τί συνεβή; εἰπε μοι, παρακαλῶ. Καὶ ἀπεκρίθη, Οτι εφυγεν ὁ λαὸς.
εκ της μαχής, και πολλοί μαλιστά εκ του λαού επεσον και απεθάνον· απεθάνον δε και Σαουλ και Ιωναθαν ο υιος αυτού. 5Και είπεν ο Δαβίδ προς τον νεον τον απαγγέλλοντα προς αυτον, Πώς εξευρείς οτι απεθάνεν ο Σαουλ, και Ιωναθαν ο υιος αυτού; 6Και είπεν ο νεος ο απαγγέλλων προς αυτον, Ευρεθην κατα τυχην εν τω ορει Γελβουε, και ιδου, ο Σαουλ ητο κεκλιμενος επι του δορατος αυτου, και ιδου, αι αμαξαι και οι ιππεις κατεφθανον αυτον. 7Και επεν εβελεψεν εις τα οπισω αυτον, με ειδε και με εκαλεσε· και απεκριθην, Ιδου, εγω. 8Και είπεν προς εμε, Ποιος εισαι; Και απεκριθην προς αυτον, Ειμαι Αμαληκιτης. 9Παλιν είπε προς εμε, Στηθι επανω μου, παρακαλω, και θανατωσον με· διοτι σκοτοδινιασις με κατελαβεν, επειδη η ζωη μου ειναι ετι ολη εν εμοι. 10Εσταθην λοιπον επ' αυτον και εθανατωσα αυτον· επειδη ημην βεβαιος οτι δεν ηδυνατο να ζηση αφου επεσε· και ελαβον το διαδημα το επι της κεφαλης αυτου και το βραχιολιον το εν τω βραχιονι αυτου, και εφερα αυτα ενταυθα προς τον κυριον μου. 11Τοτε πισασας ο Δαβιδ τα ιματια αυτου, διεσχισεν αυτα· και παντες ομοιως οι ανδρες οι μετ' αυτου. 12Και επενθησαν και εκλαυσαν και ενηστευσαν εως εσπερας δια τον Σαουλ και δια Ιωναθαν τον υιον αυτου και δια τον λαον του Κυριου και δια τον οικον του Ισραηλ, διοτι επεσον δια ρομφαιας. 13Ειπε δε ο Δαβιδ προς τον νεον, τον απαγγελλοντα προς αυτον, Ποθεν εισαι; Και απεκριθη, Ειμαι υιος παροικου τινος Αμαληκιτου. 14Και ειπε προς αυτον, Πως δεν εφοβηθης να επιβαλης την χειρα σου δια να θανατωσης τον κεχρισμενον του Κυριου; 15Και εκαλεσεν ο Δαβιδ ενα εκ των νεων και ειπε, Πλησιασον, πεσον επ' αυτον. Και επαταξεν αυτον, και απεθανε. 16Και ειπε προς αυτον ο Δαβιδ, Το αιμα σου επι της κεφαλης σου· διοτι το στομα σου εμαρτυρησεν εναντιον σου, λεγων, Εγω εθανατωσα τον κεχρισμενον του Κυριου. 17Και εθρηνησεν ο Δαβιδ τον θρηνον τουτον επι τον Σαουλ και επι Ιωναθαν τον υιον αυτου· 18και επενθησαν και εκλαυσαν και ενηστευσαν εως εσπερας δια τον Σαουλ και δια Ιωναθαν τον υιον αυτου και δια τον λαον του Κυριου και δια τον οικον του Ισραηλ, διοτι επεσον δια ρομφαιας. 19Ειπε δε ο Δαβιδ προς τον νεον, τον απαγγελλοντα προς αυτον, Ποθεν εισαι; Και απεκριθη, Ειμαι υιος παροικου τινος Αμαληκιτου. 20Μη αναγγειλητε εις την Γαθ, μη διακηρυξητε εις τας πλατειας της Ασκαλωνος, μηποτε χαρωσιν αι θυγατερες των Φιλισταιων, μηποτε αγαλλιασωνται αι θυγατερες των απεριτμητων· 21Ορη τα εν Γελβουε, Ας μηναι δροσος μηδε βροχη εφ' υμας, μηδε αγροι διδοντες απαρχας· διοτι εκει απερριφθη η ασπις των ισχυρων, Η ασπις του Σαουλ, ως να μη εχρισθη δι' ελαιου. 22Απο του αιματος των πεφονευμενων, απο του στεατος των ισχυρων, το τοξον του Ιωναθαν δεν εστρεφετο οπισω, και η ρομφαια του Σαουλ δεν επεστρεφε κενη. 23Σαουλ και Ιωναθαν ησαν οι ηγαπημενοι και ερασμιοι εν τη ζωη αυτων, και εν τω θανατω αυτων δεν εχωρισθησαν· ησαν ελαφροτεροι αετων, δυνατωτεροι λεοντων. 24Θυγατερες Ισραηλ, κλαυσατε επι τον Σαουλ τον ενδυοντα υμας κοκκινα μετα καλλωπισμων, τον επιβαλλοντα στολισμους χρυσους επι τα ενδυματα υμων. 25Πως επεσον οι δυνατοι εν μεσω της μαχης· Ιωναθαν, επι τους υψηλους τοπους σου τετραυματισμενε. 26Περιλυπος ειμαι δια σε, αδελφε μου Ιωναθαν· προσφιλεστατος οταθης εις εμε· η προς εμε αγαπη σου ητο εξαισιος. Υπερεβαινε την αγαπην των γυναικων. 27Πως επεσον οι δυνατοι, και απωλεσθησαν τα οπλα του πολεμου.
Chapter 2

1 Meta de tauta peritessen o Daviδ ton Kuriou, legou, na anabw eis tina twn polewv Iouda; O de Kuriou eipe proq autov, Anabw. Kai eipev o Daviδ, pou na anabw; O de eipev, eis Xebwv. 2Anveiθ loipon ekei o Daviδ kai ai duo yunikices autov, Athinaom he Iezraeliitis kai Athiaia he yhni Nabal to Karmpilitou. 3Kai twis andras tovs met' autov anevibasev o Daviδ, ekastov meta tis oikogeniaseis autov, kai katwkeasan en taies polei Xebwv. 4Kai elithen oi andres Iouda kai ekrivasan ekei to Daviδ baxilea epi toν oikon Iouda. Kai aphegeilan pros toν Daviδ, legontes, Oi andres tis Iabeis-galaadapt likes ois thefantes toν Saoul. 5Kai apesteilev o Daviδ mnuntas pros tovs andres tis Iabeis-galaadapt kai eipe proq autous. Euloghmenoi na these para toν Kuriou, dioi ekamete to eleos touto eis toν kuriou spas, eis toν Saoul, kai ethiase autov 6eithe loipon twra na kaimo o Kuriou pros eias elos kai alithian kai eyw prostei thel anaptodwseis eis eias to kalow touto, epeidei ekamete touto to pragmata 7twra loipon, ais kratiaiouthsowen ai xeieres spas, kai ginesthe andresi thei o kuriou spas o Saoul apethane, kai prostei o oikon Iouda ekrivasan eme baxilea ev' eautov. 8O Abenen οiws, o ious tov Νηρ, o arxiotrathegous tov Saoul, elabhe toν Ic-βothe, ious toν Saoul, kai dieibasen autov eis Makanaim, 9kai ekamen autov basilea epi tis Galad, kai epi twn Assouritewn, kai epi tis Iezraele, kai epi tov Efrain, kai epi tov Benaiam, kai epi pantos tov Israele. 10Iesaparakonta etwv hto Ic-βothe o ious tov Saoul, ote egeine basilews epi toν Israele' kai ebasileuse duo ete' o oikon ious Iouda hkolouthse toν Daviδ. 11Kai o arithmos twn heirmewn, kata' ais ebasileusev o Daviδ eme Xebwv epi toν oikon Iouda, hsan etpa ete kai ex mhnes. 12Eklethe de Abenen o ious tov Νηρ kai oi douloi tov Ic-βothe, ious toν Saoul, ek Makanaim eis Gabaow. 13Kai Iwab, o ious tis Serowias, kai oi douloi tov Daviδ ekhamwen kai synaptithsan pilsiwn tov udrostasou tis Gabaow' kai ekathsan ois mn enetven tov udrostasou, oi de ekeines tov udrostasou. 14Kai eipen o Abenen pros toν Iwab, Αs seikthosai twra oi neoi kai ais patezwai emprousen hmen. Kai eipen o Iwab, Αs seikthosai. 15Eisikhthesan loipon kai epeperasan kata arithmon, doveca ek tov Benaiam, apo merous tov Ic-βothe, ious toν Saoul, kai doveca ek twon doulovn tov Daviδ. 16Kai episan ekastos toν plhsiwn autov apo tis kefalh, kai dieperase toν makharav autow eis toν pleurav toν plhsiwn autov, kai epesoν oimousen o topos ekeinsan wnomasein Xelka-αsoyreim, ostitis einai eis Gabaow. 17Kai egeinven maciis skliprotate kat' ekeines toν hmeran' kai o Abenen kai oi andres Israielv einkhthen eis tov ωv twn doulovn tov Daviδ. 18Hsan de ekei oi treis ious tis Serowias, Iwab kai Alphai kai Asaph' o de Asaph hto elafros twn podas, ws mia twn dorokadwv tovν en agwor. 19Kai katediwezen o Asaph opisw tov Abenen' kai trexh, den ekekliven eis ta dezia oude eis ta aristera, ekapththēn tov Abenen. 20Kai eneiveν o Abenen tov oisopou autov kai eipe, Συ eisai o Asaph; Ο de apektibh, Eyw. 21Kai eipe pros autov o Abenen, Strefon su eis ta dezia eis ta aristera, kai piasen tina ek twn nevov kai labe eis seauton toν panopliav autov' plhen den ἤθελσαν o Asaph na ekklhine apo oiposan autov. 22Kai palin eipen o Abenen pros toν Asaph, Strefon apo oiposan mou' dia tina se kuptpov eis ws edafou; pws thelw seikhse tote to prosopwv mou pros Iwab toν adelphon.
23 ἀλλὰ δὲν ήθελε νὰ στρεψῆ ὁ Θεὸς ὑπὸ τοῦ δορατοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν πεμπτὴν πλευρὰν, καὶ εξῆλθε τὸ δορατὸν αὐτοῦ καὶ επεσεν εἰς τὸν ποταμὸν τοῦ Βαρνάβου, καὶ απεθάνεν εἰς τὸν ποταμὸν τοῦ Βαρνάβου καὶ απεθάνεν, ἵσταντο.

24 Ὁ δὲ Ιωαβ καὶ ὁ Αβισαι κατεδιώκεσαν αὐτοῦ τὸ δορατὸν αὐτοῦ εἰς τὴν πεμπτὴν πλευρὰν, καὶ εξῆλθε τὸ δορατὸν αὐτοῦ εἰς τὸν ποταμὸν τοῦ Βαρνάβου, καὶ απεθάνεν, καὶ ὁ Αβελνήρ εἰς τὸν ποταμὸν τοῦ Βαρνάβου, καὶ ειδούν περὶ τοῦ Αβελνήρ καὶ εἰπεν εἰς τὸν Ιωαβ ὁ Θεὸς εἰσφέρεται πρὸς τὸν Αβελνήρ καὶ χρῆναι νὰ στραφῇ ὁ Θεὸς εἰς τὸν Αβελνήρ καὶ εἰπεν εἰς τὸν Ιωαβ καὶ εἰπεν εἰς τὸν Αβελνήρ ὁ Θεὸς εἰσφέρεται πρὸς τὸν Αβελνήρ καὶ εἰπεν εἰς τὸν Αβελνήρ καὶ εἰπεν εἰς τὸν Αβελνήρ καὶ εἰπεν εἰς τὸν Αβελνήρ καὶ εἰπεν εἰς τὸν Αβελνήρ καὶ εἰπεν εἰς τὸν Αβελνήρ καὶ εἰπεν εἰς τὸν Αβελνήρ καὶ εἰπεν εἰς τὸν Αβελνήρ καὶ εἰπεν εἰς τὸν Αβελνήρ καὶ εἰπεν εἰς τὸν Αβελνήρ καὶ εἰπεν εἰς τὸν Αβελνήρ καὶ εἰπεν εἰς τὸν Αβελνήρ καὶ εἰπεν εἰς τὸν Αβελνήρ καὶ εἰπεν εἰς τὸν Αβελνήρ.
αυτον, 10 να μεταβιβασω την βασιλειαν εκ του οικου του Σαουλ, και να στησω τον θρονον του Δαβιδ επι τον Ισραηλ και επι τον Ιουδαν, απο Δαν εως Βη-ρ-σαβεε. 11 Και δεν ηνυατο πλεον να αποκριθη λογον προς τον Αβενηρ, επειδη εροβετο αυτον. 12 Τοτε απεστειλεν ο Αβενηρ μηνυτας προς τον Δαβιδ απο μερους αυτου, λεγων, Τινος ειναι η γη; λεγων προσετι, Καμε συνθηκην μετ' εμου, και ιδου, η χειρ μου θελει εισαι μετα σου, ωστε να φερω υπο την εξουσιαν σου παντα τον Ισραηλ. 13 Ο δε ειπε, Καλως· εγω θελω καμει συνθηκην μετα σου· πλην εν πραγμα ζητω εγω απο σου. Και ειπε, Δεν θελεις ιδει το προσωπον μου, εαν δεν φερης εμπροσθεν μου Μιχαλ την θυγατερα του Σαουλ, οταν ελθης να ιδης το προσωπον μου. 14 Και απεστειλεν ο Δαβιδ μηνυτας προς τον Ις-βοσθε, υιον του Σαουλ λεγων, Αποδος την γυναικα μου την Μιχαλ, την οποιαν ενυμφευθην εις εμαυτον δια εκατον ακροβυστιας Φιλισταιων. 15 Και εστειλεν ο Ις-βοσθε και ελαβεν αυτην παρα του ανδρος αυτης, παρα του Φαλτιηλ υιου του Λαεις. 16 Και υπηγε μετ' αυτης ο ανηρ αυτης, πορευομενος και κλαιων κατοπιν αυτης εως Βαουρειμ. Τοτε ειπε προς αυτον ο Αβενηρ, Υπαγε, επιστρεψον· και επεστρεψεν. 17 Ο δε Αβενηρ συνωμιλησε μετα των πρεσβυτερων του Ισραηλ, λεγων, Και χθες και προχθες εζητειτε τον Δαβιδ να βασιλευση εφ' υμας· τωρα λοιπον καμετε τουτο· διοτι ο Κυριος ελαλησε περι του Δαβιδ, λεγων, Δια χειρος Δαβιδ του δουλου μου θελω σωσει τον λαον μου Ισραηλ εκ χειρος των Φιλισταιων και εκ χειρος παντων των εχθρων αυτων. 18 Και ελαλησε προςετι ο Αβενηρ εις τα ωτα του Βενιαμιν· και υπηγεν ο Αβενηρ να λαληση και εις τα ωτα του Δαβιδ εις Χεβρων, παντα οσα ησαν αρεστα εις τον Ισραηλ και εις παντα τον οικον του Βενιαμιν. 19 Και ο Δαβιδ εις τον Αβενηρ και εις τους ανδρας τους μετ' αυτου συμποσιον, 20 Ηλθε λοιπον ο Αβενηρ προς τον Δαβιδ εις Χεβρων, και μετ' αυτου εικοσι ανδρες. Και ο Δαβιδ εις τον Αβενηρ και εις τους ανδρας τους μετ' αυτου συμποσιον.
εν ρομφαια η στερουμενος αρτου. 30Ουτως ο Ιωαβ και Αβισαι ο αδελφος αυτου εθανατωσαν τον Αβενηρ, διοτι ειχε θανατωσει Ασαηλ τον αδελφον αυτων εν Γαβαων εν τη μαχη. 31Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Ιωαβ και προς παντα τον λαον τον μετ’ αυτου, Διασχισατε τα ιματια σας και περιζωσθητε σακκον και κλαυσατε εμπροσθεν του Αβενηρ. Και ο βασιλευς Δαβιδ ηκολουθει το νεκροκραββατον. 32Και εθαψαν τον Αβενηρ εν Χεβρων· και υψωσεν ο βασιλευς την φωνην αυτου και εκλαυσεν επι του ταφου του Αβενηρ· και πας ο λαος εκλαυσε. 33Και εθρηνησεν ο βασιλευς επι τον Αβενηρ και ειπεν, Απεθανεν ο Αβενηρ ως αποθνησκει αφρων; 34αι χειρες σου δεν εδεθησαν, ουδε οι ποδες σου ετεθησαν εν δεσμοις· επεσες, καθως πιπτει τις εμπροσθεν των υιων της αδικιας. Και πας ο λαος εκλαυσε παλιν επ’ αυτον. 35Ηλθεν επειτα πας ο λαος δια να καμωσι τον Δαβιδ να φαγη αρτον, ενω ητο ετι ημερα· αλλ’ ο Δαβιδ ωμοσε λεγων, Ουτω να καμη ο Θεος εις εμε και ουτω να προσθεση, εαν γευθω αρτον η αλλο τι, πριν δυση ο ηλιος. 36Και εμαθε τουτο πας ο λαος, και ηρεσεν εις αυτους· καθως ηρεσκεν εις παντα τον λαον ο, τι εκαμεν ο βασιλευς. 37Διοτι πας ο λαος και πας ο Ισραηλ εγνωρισαν την ημεραν εκεινην, οτι δεν ητο απο του βασιλεως το να θανατωθη Αβενηρ ο υιος του Νηρ. 38Και ειπεν ο βασιλευς προς τους δουλους αυτου, Δεν εξευρετε οτι στρατηγος, και μεγας, επεσε την ημεραν ταυτην εν τω Ισραηλ; 39εγω δε ειμαι την σημερον αδυνατος, αν και εχρισθην βασιλευς· και ουτοι οι ανδρες οι υιοι της Σερουιας παραπολυ δυνατοι ως προς εμε· ο Κυριος θελει καμει ανταποδοσιν εις τον εργατην της κακιας κατα την κακιαν αυτου.

Chapter 4

1Και οτε ηκουσεν ο υιος του Σαουλ οτι ο Αβενηρ απεθανεν εν Χεβρων, αι χειρες αυτου ενεκρωθησαν, και παντες οι Ισραηλιται συνεταραχθησαν. 2Ειχε δε ο υιος του Σαουλ δυο ανδρας, οιτινες ησαν οπλαργηγοι, το ονομα του ενος Βαανα, και το ονομα του αλλου Ρηχαβ, υιοι Ριμμων του Βηρωθαιου, εκ των υιων Βενιαμιν· διοτι και η Βηρωθ ελογιζετο του Βενιαμιν· 3οι δε Βηρωθαιοι ειχον φυγει εις Γιτθαιμ και ησαν εκει παροικουντες εως της ημερας ταυτης. 4Ιωναθαν δε, ο υιος του Σαουλ, ειχεν υιον βεβλαμμενον τους ποδας. Ητο ηλικιας πεντε ετων οτε ηλθον αι αγγελιαι εξ Ιεζραηλ περι του Σαουλ και Ιωναθαν, και εσηκωσεν αυτον τροφος αυτου και εφυγεν· ενω δε εσπευδε να φυγη, επεσεν αυτος και εχωλωθη· το δε ονομα αυτου Μεμφιβοσθε. 5Και υπηγαν οι υιοι Ριμμων του Βηρωθαιου, Ρηχαβ και Βαανα, και εις την οικιαν του Ις-βοσθε οστις εζητει την ζωην σου, και εις την κλινη της αυτου εκτυπησαν αυτον και εκτυπησαν και Αβενηρ τον βασιλευς την ημεραν, και απεκοψαν την κεφαλην αυτου, και λαβοντες την κεφαλην αυτου, ανεχωρησαν οδοιπορουντες δια της πεδιαδος ολην την νυκτα. 8Και εφερον την κεφαλην του Ις-βοσθε προς τον Δαβιδ εις Χεβρων και ειπον προς τον βασιλεα, Ιδου, η κεφαλη του Ις-βοσθε, ιου του Σαουλ του εχθρου σου, οστις εξητει την ζωην σου· και ο Κυριος εδωκεν εκδικησιν εις τον κυριον μου τον βασιλεα την.
ημεραν ταυτην, απο του Σαουλ και απο του σπερματος αυτου. 9 Απεκριθη δε ο Δαβιδ προς τον
Ρηχαβ και προς Βααν τον αδελφον αυτου, τους υιους Ριμων του Βηρωθαιου, και ειπε προς
αυτους, Ζη Κυριος, οστις ελυτρωσε την ψυχην μου απο πασης στενοχωριας· 10 εκεινον, οστις
απηγγειλε προς εμε, λεγων, Ιδου, απεθανεν ο Σαουλ, και εστοχαζετο εαυτον μηνυτην αγαθης
αγγελιας, επιαςα αυτον και εθανατωσα αυτον εν Σικλαγ, αντι να βραβευσω αυτον δια την αγγελιαν
αυτου· 11 και ποσω μαλλον ανθρωπους φονευσαντας ανδρα δικαιον εν τη οικια αυτου επι της
κλινης αυτου; τωρα λοιπον δεν θελω εκζητησει το αιμα αυτου εκ των χειρων σας και δεν
θελω σας εξολοθρευσει απο της γης; 12 Και προσεταξεν ο Δαβιδ τους νεους, και εθανατωσαν αυτους
και εκοπαν τας χειρας αυτων και τους ποδας αυτων και εκρεμασαν αυτα επι το υδροστασιον εν
Χεβρων· την δε κεφαλην του Ις-βοσθε ελαβον, και εθαψαν εν τω ταφω του Αβενηρ εν Χεβρων.

Chapter 5

1 Και ηλθον πασαι αι φυλαι του Ισραηλ προς τον Δαβιδ εις Χεβρων και ειπον, λεγοντες, Ιδου,
οστουν σου και σαρξ σου ειμεθα ημεις· 2 και προτερον ετι, οτε ο Σαουλ εβασιλευεν εφ' ημας, συ
eισο ο εξαγων και εισαγων τον Ισραηλ· και προς σε ειπεν ο Κυριος, Συ θελεις ποιμανει τον λαον
μου τον Ισραηλ, και συ θελεις εισαγαγει σου ηγεμον εν Ισραηλ· 3 Και ηλθον παντες οι πρεσβυτεροι
tου Ισραηλ προς τον βασιλεα εις Χεβρων· και εκαμεν ο βασιλευς Δαβιδ συνθηκην μετ' αυτων εις
Χεβρων ενωπιον του Κυριου· και εχρισαν τον Δαβιδ βασιλεα επι τον Ισραηλ. 4 Τριακοντα ετων
ητο ο Δαβιδ οτε εγεινε βασιλευς, και εβασιλευσε τεσσαρακοντα ετη· 5 εν μεν Χεβρων εβασιλευσε
επι τον Ιουδαν επτα ετη και εξ μηνας· εν δε Ιερουσαλημ εβασιλευσε τριακοντα τρια ετη επι παντα
tον Ισραηλ και Ιουδαν.

6 Και υπηγεν ο βασιλευς και οι ανδρες αυτου εις Ιερουσαλημ, προς τους
Ιεβουσαιους, τους κατοικουντας την γην· οιτινες ελαλησαν προς τον Δαβιδ, λεγοντες, Δεν θελεις
εισελθει ενταυθα, εαν δεν εκβαλης τους τυφλους και χωλους· λεγοντες οτι ο Δαβιδ δεν ηθελε
dυνηθη να εισελθη εκει. 7 Ο Δαβιδ ομως εκυριευσε το φρουριον Σιων· αυτη ειναι η πολις Δαβιδ.
8 Και ειπεν ο Δαβιδ την ημεραν εκεινην, Οστις φθαση εις τον οχετον και παταξη τους Ιεβουσαιους,
kαι τους χωλους και τους τυφλους, τους μισουμενους υπο της ψυχης του Δαβιδ, θελει εισθαι
αρχηγος. Δια τουτο λεγουσι, Τυφλος και χωλος δεν θελουσιν εισελθη εις τον οικον. 8 Και κατωκησε
ο Δαβιδ εν τινι φρουριω και ωνομασεν αυτο, Η πολις Δαβιδ. Και εκαμεν ο Δαβιδ
οικοδομας κυκλω απο Μιλλω και εσω.

9 Και προεχωρει ο Δαβιδ και εμεγαλυνετο, και Κυριος ο
Θεος των δυναμεων ητο μετ' αυτου. 10 Και απεστειλεν ο Χειραμ, βασιλευς της Τυρου, πρεσβεις
προς τον Δαβιδ, και ξυλα κεδρινα και ξυλουργους και κτιστας, και ωκοδομησαν οικον εις τον
Δαβιδ.

11 Και εγνωρισεν ο Δαβιδ, οτι ο Κυριος κατεστησεν αυτον βασιλεα επι τον Ισραηλ, και οτι
υψωσε την βασιλειαν αυτου δια τον λαον αυτου Ισραηλ. 12 Και ελαβε προσετι ο Δαβιδ παλλακας
και γυναικας εκ της Ιερουσαλημ, αφου ηλθεν εκ Χεβρων· και εγεννησαν ετε εις τον Δαβιδ υιοι και
θυγατερες. 14 ταυτα δε ειναι τα ονοματα των εις αυτον γεννηθεντων εν Ιερουσαλημ· Σαμουα
και Σωβαβ και Ναθαν και Σολομων, 15 και Ιεβαρ και Ελισουα και Νεφεγ και Ιαφια, 16 και Ελισαμα
καὶ Ελιαδα καὶ Ελιφαλετ. 17 Οταν δὲ ήκουσαν οἱ Φιλισταῖοι οτι εχρίσαν τὸν Δαβίδ βασιλεά ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, ἀνεβήσαν παντὲς οἱ Φιλισταῖοι νὰ ξητῆσωσι τὸν Δαβίδ· καὶ οἱ Δαβίδ ήκουσε περὶ τουτοῦ καὶ κατεβή εἰς τὸ φρούριον. 18 Καὶ ηλθον οἱ Φιλισταῖοι καὶ διεξήθησαν εἰς τὴν κοιλάδα Ραφαείμ. 19 Καὶ ερωτήσεν ο Δαβίδ τὸν Δαβίδ τὸν Κυρίου, λέγων, Να αναβω πρὸς τοὺς Φιλισταῖους; θελες παραδῶσει αὐτοὺς εἰς τὴν χειρὰ μου; Καὶ εἶπεν ο Κυρίος πρὸς τὸν Δαβίδ, Αναβα· διὸτι βεβαιῶς θελῶ παραδῶσει τοὺς Φιλισταῖους εἰς τὴν χειρὰ σου. 20 Καὶ επεταξάμενος ο Δαβίδ ηλθεν εἰς Βααλ-φερασείμ, καὶ εκεῖ επατάξεν αὐτοὺς ο Δαβίδ καὶ εἶπεν, Ο Κυρίος διεκόψε τοὺς εχθροὺς μου εἰς εμπρὸς μου, καθὼς διακοπεῖ τὰ υδάτα. Διὰ τοῦτο ἐκάλεσθη τὸ ονόμα τοῦ τοποῦ εκείνου Βααλ-φερασείμ. 21 Καὶ εκεῖ κατελιπὸν τὰ εἰδώλα αὐτῶν, καὶ εσήκωσαν αὐτὰ ο Δαβίδ καὶ οἱ ἀνδρεῖς αὐτοῦ. 22 Καὶ ανεβήσαν πάλιν οἱ Φιλισταῖοι καὶ διεχύθησαν εἰς τὴν κοιλάδα Ραφαείμ. 23 Καὶ οταν εὐρανότατος ἦν σύμφωνα μετὰ τοῦ βασιλέα, ἐποίησεν τὸν Δαβίδ πρὸς τὸν Κυρίον, εἶπεν, Μὴ αναβῆς· στρεψον ὀπίσω αὐτῶν καὶ ἐπιπέσεις εἰς τοὺς συκαμίνους. 24 Καὶ ὅταν ἀκούσῃς θόρυβον διαβάσεως ἐπὶ τῶν κορυφῶν τῶν συκαμίνων, τότε ἢθελες ἐξέλθῃ εἰς εμπρὸς σου, διὰ τοῦτο θελω εὐδοκεῖν ἐμπρὸς κύριον σου. 25 Καὶ εκαμεν ο Δαβίδ, καθὼς προσεταξέν εἰς αὐτὸν ὁ Κυρίος· καὶ επατάξε τοὺς Φιλισταῖους απὸ Γαβάα ἐως τῆς εἰσόδου Γεζερ.

Chapter 6

1 Καὶ παλιν συνηθροίσεν ο Δαβίδ παντᾶς τοὺς εκλεκτοὺς εκ τοῦ Ἰσραήλ, τριακοντα χιλιαδάς. 2 Καὶ εσήκωσαν αὐτὸν αὐτὸν ἀναιρεῖτο ἐπὶ τὸν λαὸν Ἰσραήλ, διὰ τῆς θρονίας τοῦ Κυρίου, τοῦ εἰσιδοθέντος τῆς θυσίας αὐτοῦ εἰς τὸ νεκροὺς. 3 Καὶ επεβίβασαν τὴν κιβωτὸν τοῦ Κυρίου ἐπὶ νεας αμαξῆς, καὶ εσήκωσαν αὐτὴν ἐκ τοῦ οἰκού τοῦ Ἀβιναδαβ, τοῦ εἰς τὰ βουνὰ. 4 Καὶ εσήκωσαν αὐτὴν αὑτῶν εἰς τὸν οἰκόν τοῦ Οὐζα καὶ Αχίω, ἀδελφῶν τοῦ Αβιναδαβ. 5 Καὶ εσήκωσαν αὐτὴν αὑτῶν εἰς τὸν οἰκόν τοῦ Οὐζα καὶ Αχίω, εἰς ἐμπρός τῷ Κυρίῳ. 6 Καὶ εὐλογεῖτο εἰς ἐμπρός τῷ Κυρίῳ τῷ βασιλεὶ, ἀπὸ τῶν οἰκόν τοῦ Κυρίου.
Ωβηδ-εδωμ και παντα τα υπαρχοντα αυτου ενεκα της κιβωτου του Θεου. Τοτε υπηγεν ο Δαβιδ και ανεβιβασε την κιβωτον του Θεου εκ του οικου του Ωβηδ-εδωμ εις την πολιν Δαβιδ εν ευφροσυνη. Και σε εβαδιζον οι βασταζοντες την κιβωτον του Κυριου εξ βηματα, εθυσιαζον βουν και σιτευτον. Και ειπον ο Δαβιδ εις δομον του Κυριου εξ ολης δυναμεως· και ητο ο Δαβιδ περιεζωσμενος λινουν εφοδ. Και ο Δαβιδ και πας ο οικος Ισραηλ ανεβιβασαν την κιβωτον του Κυριου εν αλαλαγμω και εν φωνη σαλπιγγος.

Μιχαλ, η θυγατηρ του Σαουλ, εκυψε δια της θυριδος, και ιδουσα τον βασιλεα Δαβιδ ορχουμενον και χορευοντα ενωπιον του Κυριου, εξουδενωσεν αυτον εν τη καρδια αυτης. Και εφεραν την κιβωτον του Κυριου και εθεσαν αυτην εις τον τοπον αυτης, εις το μεσον της σκηνης την οποιαν εστησε δι' αυτην ο Δαβιδ· και προσεφερεν ο Δαβιδ ολοκαυτωματα και ειρηνικας προσφορας ενωπιον του Κυριου. Και αφου ετελειωσεν ο Δαβιδ προσφερων τα ολοκαυτωματα και τας ειρηνικας προσφορας, ευλογησε τον λαον εν ονοματι του Κυριου των δυναμεων. Και διεμοιρασεν εις παντα τον λαον, εις απαν το πληθος του Ισραηλ, απο ανδρος εως γυναικος, εις εκαστον ανθρωπον εν ψωμιον και εν τμημα κρεατος και μιαν φιαλην οινου. Τοτε πας ο λαος ανεχωρησεν, εκαστος εις την οικιαν αυτου.

Chapter 7

1 Αφου δε εκαθησεν ο βασιλευς εν τω οικω αυτου και ανεπαυσεν αυτον ο Κυριος πανταχοθεν απο παντων των εχθρων αυτου· 2 ειπεν ο βασιλευς προς Ναθαν τον προφητην, Ιδε τωρα, εγω κατοικω εν οικω κεδρινω· η δε κιβωτος του Θεου καθηται εν μεσω παραπετασματων. 3 Και ειπεν ο Ναθαν προς τον βασιλεα, Υπαγε, καμε παν το εν καρδια σου· διοτι ο Κυριος ειναι μετα σου. 4 Και την νυκτα εκεινην εγεινε λογος του Κυριου προς τον Ναθαν, λεγων, Υπαγε και ειπε προς τον δουλον μου τον Δαβιδ, Ουτω λεγει Κυριος· σι μετα τους οφθαλμους μου· και μετα των θεραπαινιδων, περι των θεραπαινιδων, περι των οφθαλμον συ ελαλησας, μετ' αυτων θελω δοξασθη. 5 Δια τοτε η Μιχαλ, η θυγατηρ του Σαουλ, δεν εγεννησε τεκνον εως της ημερας του θανατου αυτης.
εἰς ἑμελθαν, οὕτως λέγει ο Κύριος τῶν δύναμεων· ἦν σε ελαθὼν εἰς τῆς μανδρᾶς, ἀπὸ ὅπου ἐπὶ τον λαόν μου, ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ· 9 καὶ ἡμὴν μὴν μετὰ σου πανταχοῦ ὅπου περιπάτησας, καὶ εξωλοθρεύσας παντάς τους εὐθύρους σου αὐτοῖς εμπρόσθεν σου, καὶ σε εκαμοῦν ὀνομαστον, καὶ τὸ ὅνομα τῶν μεγαλῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς· 10 καὶ θελὼ διορίσομαι τοπὸν διὰ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ καὶ θέλω φυτεύσας αὐτούς, καὶ θέλουσί κατοικῆσαι εἰς τὸν παντὸς κατα τὸ ὄνομα τῶν μεγαλῶν τῆς γῆς· 11 καὶ θελὼ διορίσει τοπὸν διὰ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ καὶ θελὼ φυτεύσει αὐτοὺς, καὶ θελωσί καταστειλεῖ αὐτοὺς πλεον εἰς τὸ προτέρον, 12 καὶ θελὼ διορίσει τοπὸν διὰ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ καὶ θελὼ φυτεύσει αὐτοὺς, καὶ θελωσί καταστειλεῖ αὐτοὺς πλεον εἰς τὸ προτέρον, 13 καὶ θελὼ διορίσει τοπὸν διὰ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ καὶ θελὼ φυτεύσει αὐτοὺς, καὶ θελωσί καταστειλεῖ αὐτοὺς πλεον εἰς τὸ προτέρον, 14 καὶ θελὼ διορίσει τοπὸν διὰ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ καὶ θελὼ φυτεύσει αὐτοὺς, καὶ θελωσί καταστειλεῖ αὐτοὺς πλεον εἰς τὸ προτέρον, 15 καὶ θελὼ διορίσει τοπὸν διὰ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ καὶ θελὼ φυτεύσει αὐτοὺς, καὶ θελωσί καταστειλεῖ αὐτοὺς πλεον εἰς τὸ προτέρον, 16 καὶ θέλω καταστειλεῖ τὸν θρόνον τῆς βασιλείας αὐτοῦ εἰς τὸν αἰώνα.
ταυτα προς τον δουλον σου· 29 τωρα λοιπων ευδοκησον να ευλογησης τον οικον του δουλου σου, δια να ηναι ενωπιον σου εις τον αιωνα· διοτι συ, Δεσποτα Κυριε, ελαλησας· και υπο της ευλογιας σου ας ηναι ο οικος του δουλου σου ευλογημενος εις τον αιωνα.

Chapter 8

1 Μετα δε ταυτα επαταξεν ο Δαβιδ τους Φιλισταιους και κατετροπωσεν αυτους· και ελαβεν το Δαβιδ την Μεσαη-αμμα εκ χειρος των Φιλισταιων. 2 Και επαταξε τους Μωαβιτας και διεμετρησεν αυτους δια σχοινιων, απλωσας αυτους κατα γης· και διεμετρησε δια δυο σχοινιων δια να θανατωση, και δι' ενος πληρους σχοινιου δια να αφηση ζωντας. Ουτως οι Μωαβιται εγειναν δουλοι του Δαβιδ υποτελεις.

3 Επαταξεν ετι ο Δαβιδ τον Αδαδεζερ, υιον του Ρεωβ, βασιλεα της Σωβα, ενω υπηγαινε να στηση την εξουσιαν αυτου επι τον ποταμον Ευφρατην. 4 Και ελαβεν εξ αυτου χιλιους επτακοσιους ιππεις και εικοσι χιλιαδας πεζων· και ενευροκοπησεν ο Δαβιδ παντας τους ιππους των αμαξων, και εφυλαξεν εκατον αμαξας. 5 Και οτε ηλθον οι Συριοι της Δαμασκου δια να βοηθησωσι τον Αδαδεζερ, βασιλεα της Σωβα, ο Δαβιδ επαταξεν εκ των Συριων εικοσιδυο χιλιαδας ανδρων.

6 Και εβαλεν ο Δαβιδ φρουρας εν τη Συρια της Δαμασκου· και οι Συριοι εγειναν δουλοι υποτελεις του Δαβιδ. Και εσωζεν ο Κυριος τον Δαβιδ πανταχου, οπου επορευετο. 7 Και ελαβεν ο Δαβιδ τας ασπιδας τας χρυσας, αιτινες ησαν επι τους δουλους του Αδαδεζερ, και εφερεν αυτας εις Ιερουσαλημ. 8 Και εκ της Βεταχ και εκ Βηρωθαι, πολεων του Αδαδεζερ, ο βασιλευς Δαβιδ ελαβε χαλκον πολυν σφοδρα.

9 Ακουσας δε ο Θοει, βασιλευς της Αιμαθ, οτι ο Δαβιδ επαταξε πασαν την δυναμιν του Αδαδεζερ, απεστειλεν ο Θοει Ιωραμ, τον υιον αυτου, προς τον βασιλεα Δαβιδ, δια να χαιρετηση αυτον και να ευλογηση αυτον, οτι κατεπολεμησε τον Αδαδεζερ και επαταξεν αυτον· διοτι ο Αδαδεζερ ητο πολεμιος του Θοει. Και εφερεν ο Ιωραμ μεθ' εαυτου σκευη αργυρα και σκευη χρυσα και σκευη χαλκινα· 11 και ταυτα αφιερωσεν ο βασιλευς Δαβιδ εις τον Κυριον μετα του αργυριου και του χρυσιου, τα οποια ειχεν αφιερωσει εκ παντων των εθνων, οσα υπεταξεν· 12 εκ της Συριας και εκ του Μωαβ και εκ των υιων Αμμων και εκ των Φιλισταιων και εκ του Αμαληκ και εκ των λαφυρων του Αδαδεζερ, υιου του Ρεωβ, βασιλεως της Σωβα. 13 Και επεκτησεν ο Δαβιδ ονομα, οτε επεστρεφε, κατατροπωσας τους Συριους εν τη κοιλαδι του αλατος, δεκαοκτω χιλιαδας. 14 Και εβασιλευσεν ο Δαβιδ επι παντα του τον Ισραηλ· και εκαμεν ο Δαβιδ κρισιν και δικαιοσυνην εις παντα τον λαον αυτου.
Chapter 9

1 Καὶ εἶπεν ὁ Δαβίδ, Μενεί τις ετὶ εκ τοῦ οἶκου τοῦ Σαουλ, διὰ νὰ καμῶ ελεος πρὸς αὐτὸν χαριν τοῦ Ἰωναθαν; 2 Ητὸ δὲ δούλος τις εκ τοῦ οἶκου τοῦ Σαουλ, ονομαζόμενος Σιβα. Καὶ εκάλεσαν αὐτὸν πρὸς τὸν Δαβίδ, καὶ εἶπεν τοῦ βασιλέα, Συ εἰσαι ο Φιλίππα; Ο δὲ εἶπεν, Ο δούλος σου. 3 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, Δεν μενεί τις ετὶ εκ τοῦ οἶκου τοῦ Σαουλ, διὰ νὰ καμῶ πρὸς αὐτὸν ελεος Θεοῦ; Καὶ εἶπεν ο Σιβα πρὸς τὸν βασιλέα, Ετὶ υπάρχει υἱὸς τοῦ Ἰωναθαν, βεβλαμμένος τοῦ ποδας. 4 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεὺς, Ποῦ εἶναι αὐτὸς; Ο δὲ Σιβα εἶπεν πρὸς τὸν βασιλεὺς, Ιδοῦ, εἶναι εν τῷ οἴκῳ τοῦ Μαχειρ, υἱοῦ τοῦ Αμμηλ, εν Λο-δεβαρ. 5 Τότε ἔστειλεν καὶ ἐλαβεν αὐτὸν εκ τοῦ οἴκου τοῦ Μαχειρ, υἱοῦ τοῦ Αμμηλ, εκ Λο-δεβαρ. 6 Καὶ ότα ἦλθεν πρὸς τὸν Δαβίδ ο Μεμφιβοσθε, υἱοῦ τοῦ Ἰωναθαν, υἱοῦ τοῦ Σαουλ, ἐπέσε κατὰ προσώπον αὐτοῦ καὶ προσεκύνησε. 7 Καὶ εἶπεν ο Δαβίδ, Μεμφιβοσθε· Ο δὲ εἶπεν, Ιδοῦ, ο δούλος σου. 8 Καὶ εἶπεν ο Δαβίδ πρὸς αὐτόν, Μη φοβοῦ· διότι βεβαιώς θελῶ καμεῖ πρὸς σε ελεος, χαριν Ἰωναθαν τοῦ πατρος σου, καὶ θελῶ αποδώσει εἰς σε παντα τα κτήματα Σαουλ του πατρος σου· καὶ συ θελεις τρωγει αρτον επὶ τῆς τραπεζῆς μου. 9 Καὶ εἶπεν ο βασιλεὺς τὸν Σιβα, τὸν δούλον τοῦ Σαουλ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν, Πάντα οσα εἶχεν ο Σαουλ καὶ πας ο οικος αὐτου εδωκα εἰς τὸν υἱον του κυριου σου· 10 θελεις λοιπὸν γεωργει την γην δι' αυτον, καὶ οι υἱοι σου, καὶ οι δουλοι σου, καὶ θελεις χωλη τις αμφοτέρους τους ποδας. 11 Ο δε Σιβα εἶπεν πρὸς τὸν βασιλεα, Κατὰ παντα οσα προσέταξεν ο κυριος μου ο βασιλευς αὐτου, ουτω θελει καμει ο δούλος σου. 12 Ο δε Μεμφιβοσθε, ο υἱος του βασιλεος, θελει τρωγει επι της τραπεζῆς μου, ως εις των υιων του βασιλεως.
απεκόψε το ημισυ των ιματιων αυτων μεχρι των γλουτων αυτων, και απεπεμψεν αυτους. 5Οτε
απηγγειλαν τουτο προς τον Δαβιδ, απεστειλεν εις συναντησιν αυτων, επειδη οι ανδρες ησαν
ητιμασμενοι σφοδρα' και ειπεν τον βασιλευς. Καθησατε εν ιεριχω εωςου αυξηθωσιν οι πογωνες
σας, και επιστρεψατε. 6Βλεποντες δε οι υιοι Αμμων οτι ησαν βδελυκτοι εις τον Δαβιδ, απεστειλαν
οι υιοι Αμμων και εμισθωσαν εκ των Συριων Βαιθ-ρεωβ και των Συριων Σωβα εικοσι χιλιαδας
πεζων, και παρα του βασιλεως Μααχα χιλιοι ανδρων, και παρα τον Ις-τωβ δωδεκα χιλιαδας
ανδρων. 7Και οτε ηκουσε ταυτα ο Δαβιδ, απεστειλε τον Ιωαβ και απαν το στρατευμα των δυνατων.
8Βλεποντες δε οι υιοι Αμμων οτι ησαν βδελυκτοι εις τον Δαβιδ, απεστειλαν
οι υιοι Αμμων και εμισθωσαν εκ των Συριων Βαιθ-ρεωβ και των Συριων Σωβα εικοσι χιλιαδας
πεζων, και παρα του βασιλεως Μααχα χιλιοι ανδρων.
9Και οταν ηκουσε ταυτα ο Δαβιδ, απεστειλε τον Ιωαβ και απαν το στρατευμα των δυνατων.
10Και εξηλθον οι υιοι Αμμων και παρεταχθησαν εις πολεμον κατα την εισοδον της πυλης· και οι
Συριοι Σωβα και Ρεωβ και Ις-τωβ και Μααχα ησαν καθ' εαυτους εν τη πεδιαδι.
11Βλεπων δε ο Ιωαβ
οτι η μαχη παρεταχθη εμπροσθεν και οπισθεν, εξελεξεν εκ παντων των εκλεκτων
του Ισραηλ και παρεταξεν αυτους εναντιον των Συριων·
12ανδριζου, και ας κραταιωθωμεν
υπερ του λαου ημων και υπερ των πολεων του Θεου ημων· ο δε Κυριος ας καμη το αρεστον εις
τους οφθαλμους αυτου.
13Και προσηλθεν ο Ιωαβ και ο λαος ο μετ' αυτου εις μαχην εναντιον των
Συριων· οι δε εφυγον απ' εμπροσθεν αυτου.
14Και οταν ειδον οι υιοι Αμμων οτι οι Συριοι εφυγον,
τοτε εφυγον και αυτοι απ' εμπροσθεν του Αβισαι και εισηλθον εις την πολιν. Και ο Ιωαβ επεστρεψεν
απο των υιων Αμμων και ηλθεν εις Ιερουσαλημ.
15Ιδοντες δε οι Συριοι οτι κατετροπωθησαν εμπροσθεν του Ισραηλ, συνηθροισθησαν ομου.
16Και απεστειλεν ο Αδαρεζερ και εξηγαγε τους
Συριους τους περαν του ποταμου· και ηλθον εις Αιλαμ· και Σωβακ, ο αρχιστρατηγος του Αδαρεζερ,
προεπορευετο εμπροσθεν αυτων. 17Και οταν ειπεν ἐκ τον Δαβιδ, συνθηρουσαν ευτυχως ευτυχως τους
Αμμων· ο δε Δαβιδ εμεινεν εν Ιερουσαλημ. Οι δε Συριοι εφοβοντο να βοηθησωσι πλεον τους υιους
Αμμων. 18Ο δε Δαβιδ επεστρεψεν εις την Ιερουσαλημ· και επολεμησαν με αυτον.
19Και ειπεν, Εαν οι Συριοι υπερισχυσωσι κατα εμου, τοτε εσωτερικη και εφυγον απ' εμπροσθεν αυτου.
20Και οταν απηγγειλαν προς τον Δαβιδ, συνηθροισε παντα τον
Ισραηλ και διεβη τον Ιορδανην και ηλθεν εις Αιλαμ. Οι δε Συριοι παρεταχθησαν εναντιον του
Δαβιδ και επολεμησαν με αυτον. 21Και ειπεν, Εαν οι Συριοι υπερισχυσωσι κατα εμου, τοτε εσωτερικη και εφυγον απ' εμπροσθεν αυτου.
απεστείλεν ο Δαβιδ και ηρευνησε περί της γυναίκος. Και ειπε τις, Δεν ειναι αυτη Βηθ-σαβεε, η θυγατήρ του Ελιαμ, η γυνη Ουριου του Χετταιου; 4Και απεστείλεν ο Δαβιδ μηνυτας και ελαβεν αυτην· και ειπε τις, Δεν ειναι αυτη Βηθ-σαβεε, η θυγατήρ του Ελιαμ, η γυνη Ουριου του Χετταιου; και επεστρεψεν εις τον οικον αυτης. 5Και συνελαβεν η γυνη και αποστείλασα απηγγειλε προς τον Δαβιδ και ειπεν, Εγκυος ειμαι. 6Και απεστειλεν ο Δαβιδ προς τον Ιωαβ, λεγων, Αποστειλον μοι Ουριαν τον Χετταιον. Και απεστειλεν ο Ιωαβ τον Ουριαν προς τον Δαβιδ. 7Και οτε ηλθε προς αυτον ο Ιωαβ, Καταβα εις τον οικον σου και νιψον τους ποδας σου· και εξηλθεν ο Ουριας εκ του οικου του βασιλεως· και κατοπιν αυτου ηλθε μεριδιον απο της τραπεζης του βασιλεως. 8Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Ουριαν, Καταβα εις τον οικον σου και νιψον τους ποδας σου· και εξηλθεν ο Ουριας εκ του οικου του βασιλεως; ζης και ζη η ψυχη σου, δεν θελω καμει το πραγμα τουτο. 9Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Ουριαν, Μεινε ενταυθα και σημερον, και αυριον θελω σε εξαποστειλει. Και εμεινεν ο Ουριας εν Ιερουσαλημ την ημεραν εκεινην και την επαυριον. 10Αλλ' ο Ουριας εκοιμηθη παρα την θυραν του οικου του βασιλεως, μετα παντων των δουλων του κυριου αυτου και δεν κατεβη εις τον οικον αυτου. 11Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Ουριαν, Συ δεν ερχεσαι εξ οδοιποριας; δια τι δεν κατεβης εις τον οικον σου; 12Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Ουριαν, Μεινε ενταυθα και σημερον, και αυριον θελω σε εξαποστειλει. Και εμεινεν ο Ουριας εν Ιερουσαλημ την ημεραν εκεινην και την επαυριον. 13Και εκαλεσεν αυτον ο Δαβιδ, και εφαγεν ενωπιον αυτου και επιεν· και εμεθυσεν αυτον· και το εσπερας εξηλθε να κοιμηθη επι της κλινης αυτου μετα των δουλων του κυριου αυτου, πλην εις τον οικον δεν κατεβη. 14Και το πρωι εγραψεν ο Δαβιδ επιστολην προς τον Ιωαβ, και εστειλεν αυτην δια χειρος του Ουριου. 15Και εγραψεν εν τη επιστολη, λεγων, Θεσατε τον Ουριαν απεναντι της σκληροτερας μαχης· επειτα συρθητε απ' αυτου, δια να κτυπηθη και να αποθανη. 16Και αφου παρετηρησε την πολιν ο Ιωαβ, διωρισε τον Ουριαν εις θεσιν, οπου ηξευρεν οτι ησαν ανδρες δυναμεως. 17Και εξηλθον οι ανδρες της πολεως, και επολεμησαν μετα του Ιωαβ· και επεσον εκ του λαου τινες των δουλων του Δαβιδ· εθανατωθη δε και Ουριας ο Χετταιος. 18Και απεστειλεν ο Ιωαβ και ανηγγειλε προς τον Δαβιδ παντα τα περι του πολεμου. 19Και προσεταξε τον μηνυτην, λεγων, Αφου τελειωσης λαλων προς τον βασιλεα παντα τα περι του πολεμου, εξαφθη ο θυμος του βασιλεως, και ειπη προς σε, Δια τι επλησιασατε εις την πολιν μαχομενοι; δεν ηξευρετε οτι ηθελον τοξευσει απο του τειχους; τις επαταξεν Αβιμελεχ τον υιον του Ιερουβεσεθ; γυνη τις δεν ερριψεν επ' αυτον τμημα μυλοπετρας απο του τειχους, και απεθανεν εν Θαιβαις; δια τι επλησιασατε εις το τειχος; τοτε ειπε, Απεθανε και ο δουλος σου Ουριας ο Χετταιος. 20Υπηγε λοιπον ο μηνυτης και ελθων, απηγγειλε προς τον Δαβιδ παντα τα περι του πολεμου, δια τα οποια απεστειλεν αυτον ο Ιωαβ· 21Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Ιωαβ, Μη σε ανησυχη τουτο το πραγμα· διοτι η
ρομφαία κατατρωγεῖ ποτε μεν ενα, ποτε δε αλλον· ενισχύσον την μαχην σου εναντιον της πολεώς και καταστρέψοιν αυτην· και συ ενθαρρυνε αυτον. 26 Οτε δε ηκουσεν η γυνη του Ουριου, στι Ουριας ο ανήρ αυτης απεθανεν, επενθησε δια τον ανδρα αυτης. 27 Και αφού επερασε το πενθος, απεστειλεν ο Δαβιδ και παρελαβεν αυτην εις τον οικον αυτου· και εγεινε γυνη αυτου και εγεννησεν εις αυτον υιον· το πραγμα ομως το οποιον επραξεν ο Δαβιδ, εφανη κακον εις τους οφθαλμους του Κυριου.

Chapter 12

1 Και απεστειλεν ο Κυριος τον Ναθαν προς τον Δαβιδ. Και ηλθε προς αυτον και ειπε προς αυτον, Ησαν δυο ανδρες εν πολει τινι, ο εις πλουσιος, ο δε αλλος πτωχος. 2 Ο πλουσιος ειχε ποιμνια και βουκολια πολλα σφοδρα· 3 ο δε πτωχος δεν ειχεν αλλο, ειμη μιαν μικραν αμναδα, την οποιαν ηγορασε και εθρεψε· και εμεγαλωσε μετ' αυτου· και απο του αρτου αυτου ετρωγε, και απο του ποτηριου αυτου επινε, και εν τω κολπω αυτου εκοιματο, και ητο εις αυτον ως θυγατηρ. 4 Ηλθε δε τις διαβατης προς τον πλουσιον και εφειδωλευθη να λαβη εκ των ποιμνιων αυτου και εκ των αγελων αυτου, δια να ετοιμαση εις τον οδοιπορον τον ελθοντα προς αυτον, και ελαβε την αμναδα του πτωχου και ητοιμασεν αυτην δια τον ανθρωπον τον ελθοντα προς αυτον. 5 Και εξηφθη η οργη του Δαβιδ κατα του ανθρωπου σφοδρα· και ειπε προς τον Ναθαν, Ζη Κυριος, αξιος θανατου ειναι ο ανθρωπος, οστις επραξε τουτο· 6 και θελει πληρωσει την αμναδα τετραπλασιον, επειδη επραξε το πραγμα τουτο και επειδη δεν εσπλαγχνισθη. 7 Και ειπεν ο Ναθαν προς τον Δαβιδ, Συ εισαι ο ανθρωπος· ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· Εγω σε εχρισα βασιλεα επι τον Ισραηλ, και εδωκα εις σε τον οικον του κυριου σου και τας γυναικας του κυριου σεις εις τον κολπον σου, και εδωκα εις σε τον οικον του Ισραηλ και του Ιουδα· και αναφερει εις σε τον οικον του Κυριου, ωστε να πραξης το κακον εις τους οφθαλμους αυτου; Ουριαν τον Χετταιον επαταξας εν ρομφαια, και την γυναικα αυτου ελαβες εις σεαυτον γυναικα, και αυτον εθανατωσας εις τον ρομφαια των υιων Αμμων· 8 τοις λοιπον δεν θελει αποσυρθη ποτε ρομφαια εκ του οικου σου· επειδη με κατεφρονησας τον λογον του Κυριου, ωστε να πραξης το κακον εις τους οφθαλμους αυτου; Όυριαν τον Χετταιον επαταξας εν ρομφαια, και την γυναικα αυτου ελαβες εις σεαυτον γυναικα, και αυτον εθανατωσας εις τον ρομφαια των υιων Αμμων· 9 δια τι κατεφρονησας τον λογον του Κυριου, ωστε να πραξης το κακον εις τους οφθαλμους αυτου; Ουριαν τον Χετταιον επαταξας εν ρομφαια, και την γυναικα αυτου ελαβες εις σεαυτον γυναικα, και αυτον εθανατωσας εις τον ρομφαια των υιων Αμμων· 10 τωρα λοιπον δεν θελει αποσυρθη ποτε ρομφαια εκ του οικου σου· επειδη με κατεφρονησας και ελαβες την γυναικα Ουριου του Χετταιου, δια τι κατεφρονησας τον λογον του Κυριου, ωστε να πραξης το κακον εις τους οφθαλμους αυτου; Ουριαν τον Χετταιον επαταξας εν ρομφαια, και την γυναικα αυτου ελαβες εις σεαυτον γυναικα, και αυτον εθανατωσας εις τον ρομφαια των υιων Αμμων· 11 αλλ' θελει καμει το παιδιον ητοιμαση εμπροσθεν παντος του Ισραηλ και κατεναντι του ηλιου. 12 διοτι συ επραξας κρυφιως· αλλ' εγω θελω καμει το παιδιον το γεννηθεν εις σε εξαπαντος θελει αποθανει· 13 και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Ναθαν, Ημαρτησα εις τον Κυριον. Ο δε Ναθαν ειπε προς τον Δαβιδ, Και ο Κυριος παρεβλεψε το αμαρτημα σου· δεν θελεις αποθανει· επειδη δια ταυτης της πραξεως εδωκας μεγαλην αφορμην εις τους εχθρους του Κυριου να βλασφημωσι, δια τουτο το παιδιον το γεννηθεν εις σε εξαπαντος θελει αποθανει. 14 Και απηλθεν ο Ναθαν εις τον οικον αυτου. Και ο Κυριος επαταξε το παιδιον, το οποιον εγεννησεν η γυνη του Ουριου εις τον Δαβιδ, και ηρρωστησε.
ενηστευσεν ο Δαβιδ και εισελθων διενυκτερευσε, κοιτομενος κατα γης. 17 Και εσηκωθησαν οι πρεσβυτεροι του οικου αυτου, και ηλθον προς αυτον δια να σηκωσωσιν αυτον απο της γης· πλην δεν ηθελησεν ουδε εφαγεν αρτον μετ’ αυτων. 18 Κατι την ημεραν την εβδομην απεθανε το παιδιον. Και εφοβηθησαν οι δουλοι του Δαβιδ να αναγγειλωσι προς αυτον, και δεν ησυχαζον της φωνης ημων· ποσον λοιπον κακον θελει καμει, εαν επιμει σηκουε το παιδιον, ουδε εφαγεν οχι αρτον μετ’ αυτων. 19 Αλλ’ ιδον ο Δαβιδ οτι οι δουλοι αυτου εψιθυριζον μετ’ αλληλων, ενοησεν ο Δαβιδ οτι το παιδιον απεθανεν· οθεν ειπεν ο Δαβιδ προς τους δουλους αυτου, Απεθανε το παιδιον; οι δε ειπον, Απεθανε. 20 Τοτε εσηκωθη ο Δαβιδ απο της γης και ελουσθη και ηλειφθη και ηλλαξε τα ιματια αυτου, και εισηλθεν εις τον οικον του Κυριου, και προσεκυνησεν· επειτα εισηλθεν εις τον οικον αυτου· και εζητησε να φαγη και εβαλον εμπροσθεν αυτου αρτον, και εφαγεν. 21 Οι δε δουλοι αυτου ειπον προς αυτον, Τι ειναι τουτο, το οποιον εκαμες; ενηστευες και εκλαιες περι του παιδιου, ενω εζη· αφου δε απεθανε το παιδιον, εσηκωθης και εφαγες αρτον. 22 Και ειπεν, Ενω ετι εζη το παιδιον, εσηκουες και εξεξηκουες αυτον, διοτι οι θεωρητοι αυτου εκλαψαν· ηδη δεν θελει αναστρεψει προς εμε. 24 Και παρηγορησεν ο Δαβιδ την Βηθ-σαβεε την γυναικα αυτου, και εισηλθε προς αυτην και εκοιμηθη μετ’ αυτης και εγεννησεν υιον, και εκαλεσε το ονομα αυτου Σολομων· και ο Κυριος ηγαπησεν αυτον. 25 Και εστειλεν δια χειρος Ναθαν του προφητου και εκαλεσε το ονομα αυτου Iεδιδια, δια τον Κυριον. 26 Ο δε Ιωαβ επολεμησεν εναντιον της Ραββα των υιων Αμμων, και εκυριευσε την βασιλικην πολιν. 27 Και απεστειλεν ο Ιωαβ μηνυτας προς τον Δαβιδ και ειπεν, Επολεμησα εναντιον της Ραββα, μαλιστα εκυριευσα την πολιν των υδατων· 28 τωρα λοιπον συναξον το επιλοιπον του λαου, και στρατοπεδευσον εναντιον της πολεως και κυριευσον αυτην, δια να μη κυριευουει εγω την πολιν, και ονομασθη το ονομα μου επ’ αυτην. 29 Και συνηθροισεν ο Δαβιδ παντα τον λαον, και υπηγεν εις Ραββα και επολεμησεν εναντιον αυτης και εκυριευσεν αυτην· 30 και ελαβε τον κεφαλον του βασιλεως αυτων απο της κεφαλης αυτου, και εγερε το αυτην και εβαλεν εν προφητη Ιερουσαλημ, και επερασεν αυτους δια της καμινου των πλινθων. Και ουτως εκαμεν εις πασας τας πολεις των υιων Αμμων. Τοτε επεστρεφεν ο Δαβιδ και πας ο λαος εις Ιερουσαλημ.

Chapter 13

1 Μετα δε ταυτα Αβεσσαλωμ ο υιος του Δαβιδ ειχεν αδελφην ωραιαν, ονοματι Θαμαρ, και ηγαπησεν αυτην Αμνων ο υιος του Δαβιδ. 2 Και επασχε τοσον ο Αμνων, ωστε ηρρωστησε δια την αδελφην αυτου Θαμαρ· διοτι ητο παρθενος, και εφαινετο εις τον Αμνων δυσκολωτατον να πραξη τι εις αυτην. 3 ειχε δε ο Αμνων φιλον, ονομαζομενον Ιωναδαβ, υιον του Σαμαα, αδελφου του

393
Δαβίδ ἦτο δὲ ὁ Ιωνάδαβ ἀνθρώπος πανουργός σφοδρά. 4 Καὶ εἰπε ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, Διὰ τι σὺ, υἱὲ τοῦ βασιλέως, ἀδυνατεῖς τὸν αὐτὸν ἤμερας εἰς ἤμεραν; δὲν θέλεις φανερώσει τοῦτο πρὸς εμέ; Καί εἰπε πρὸς αὐτὸν ὁ Αμνὼν, Ἀγαπᾶ Ἐμαμρ, τὴν ἀδελφὴν Ἀβεσσαλὼμ τοῦ αδελφοῦ μου. 5 Καὶ οἱ Ἀμνὼν εἰπε πρὸς αὐτὸν, Πλαγίασον εἰς τὴν κλίνην σου καὶ προσεποίηθε τὸν ἀρρωστὸν· καὶ ὅταν ὁ πατήρ σου ελθῇ σε ἑδή, εἰπέ ἐπὶ τοῦτο αὐτὸν, Ας εἰλθῇ, παρακαλῶ, Ἐμαρ ἡ αδελφή μου, καὶ ας καὶ θελῆς νὰ φαγῇ, καὶ ας ἔτειμαση ἐμπρόσθεν μου τὸ φαγητὸν, διὰ νὰ ἱδῇ καὶ νὰ φαγῇ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῆς. 6 Καὶ εἰπαγανοῦ ὁ Αμνὼν καὶ προσεποίηθε τὸν ἀρρωστὸν· καὶ ὅταν ἐλθέτω ὁ βασιλεὺς νὰ ἱδῇ αὐτὸν, ἐπεβιάζε τοῦ οἰκον πρὸς τὴν Θαμαρ, λεγόν, Ἡ ἑξαπεῖ ἐπὶ τοῦ οἰκον τοῦ αδελφοῦ αὐτῆς Αμνὼν, καὶ ἐτοιμασῆ ἐπὶ αὐτὸν φαγητόν· καὶ ἐπετέλεσεν ὁ Αμνὼν καὶ ἐπεβιάζε τοῦ οἰκον πρὸς τὴν Θαμαρ, λεγόν, Ἡ ἑξαπεῖ τοὐταν ἐπὶ τοῦ οἰκον τοῦ αδελφοῦ αὐτῆς Αμνὼν, καὶ ἐτοιμασῆ ἐπὶ αὐτὸν φαγητόν· καὶ ἐπετέλεσεν ὁ Δαβίδ.
μετα δυο ολοκληρα ετη, ο Αβεσσαλωμ ειχε κουρευτας εν Βααλ-ασωρ, ητις ειναι πλησιον του Εφραιμ, και προσεκαλεσεν τον Αβεσσαλωμ προς τον βασιλεα και ειπεν, Ιδου, τωρα, ο δουλος σου εχει κουρευτας· ας ελθη, παρακαλω, ο βασιλες και οι δουλοι αυτου μετα τον δουλου σου. Και ειπεν ευφρανθη η καρδια του Αμνων εκ του οινου, και ειπω προς εσας, Παταξατε τον Αμνων, τοτε θανατωσατε αυτον· μη φοβεισθε· δεν ειμαι εγω οστις σας προσταζω; ανδριζεσθε και γινεσθε υιοι δυναμεως. Και εκαμον οι υπηρεται του Αβεσσαλωμ προς τον Αμνων, εκαθησαν εκαστος επι της ημιονου αυτου και εφυγον. Ενω δε οι υιοι του βασιλεως ερχονται κατα τον λογον του δουλου σου, ουτως εγεινε. Και ειπεν ο Ιωαβ εις Θεκουε και εφερεν εκει ιματια πενθικα, και μη αλειφθης ελαιον, αλλ' εσο ως γυνη πενθουσα ηδη ημερας πολλας δια αποθανοντα· και υπαγε προς τον Αβεσσαλωμ, διοτι η καρδια του βασιλεως ετοιμωτα ειναι εις τον Αβεσσαλωμ. Και ειπεν ο Ιωαβ εις Θεκουε και εφερεν εκει ιματια πενθικα, και μη αλειφθης ελαιον, αλλ' εσο ως γυνη πενθουσα ηδη ημερας πολλας δια αποθανοντα· και υπαγε προς τον Αβεσσαλωμ, διοτι η καρδια του βασιλεως ετοιμωτα ειναι εις τον Αβεσσαλωμ.
βασίλεα καὶ λαλῆσον πρὸς αὐτὸν κατὰ τοὺς τοὺς λόγους. Καὶ εβάλεν ὁ ἱωαβ τοὺς λόγους εἰς τὸ στόμα αὐτῆς. Ὅλουσα δὲ ἡ γυνὴ ἡ Θεκωίτις πρὸς τὸν βασίλεα, εἶπε διὰ τοὺς λόγους αὐτῆς εἰπὲν, ὁ διὸ καὶ ἡ δούλη σου εἰς τὸ στόμα αὐτῆς.

4 Λαλούσα δὲ ἡ γυνὴ ἡ Θεκωίτις πρὸς τὸν βασίλεα, ἔπεισεν κατὰ προσώπον αὐτῆς· καὶ εἶπεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ πρὸς κατὰ τοὺς λόγους αὐτῆς· καὶ εὐθυμήθη, παρακαλῶν, καὶ εἶπε· Ἐρωτήθη πασα ἡ συγγενεία ἐναντίον τῆς δούλης σου καὶ εἶπον, Παραδος τὸν παταξάναν τὸν αδελφὸν αὐτοῦ, διὰ νὰ θανατωθῶμεν αὐτὸν, ἀντὶ τῆς ζωῆς τοῦ αδελφοῦ τοῦ ὁποίου ἐφονεύσε· καὶ οὕτω θελοῦσι σβεσεῖ τὸν ἀνθράκα μου τὸν εναπολείφθεντα, ὡστὲ νὰ μὴ αφήσωσιν εἰς τὸν ἄνδρα μου ὅμοιο μηδὲ ἀπομεινάριον εἰς τὴν γῆν.

5 Καὶ εἶπεν δὲ τὸν βασίλεα, Όστις λαλῆση εἰς τον πατέρα σου, καὶ εὐθυμήθη, παρακαλῶν, καὶ εἶπεν, Τι εἶχες; Ἡ δὲ εἶπε, Γυνὴ χήρα, φεύ εἰμαι εγὼ, καὶ ἀπεθάνειν ο ανήρ μου· καὶ τὰ δυο ὑιοῦ μου εἶχεν διὰ ὑπὲρ τοῦ αὐτοῦ ὁ πάτρος σου, καὶ εἶπεν, κατὰ τῆς ᾳργῆς παραδόταν τὸν παταξάναν τὸν αδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀποστάτησαν αὐτὸν, καὶ ἐβαλεν ὁ βασίλεα τοὺς λόγους εἰς τὸ στόμα αὐτῆς.

6 Καὶ εἶπεν δὲ τὸν βασίλεα, Εἰ ἔχεις, καὶ εὐθυμήθη, παρακαλῶν, καὶ εἶπεν, Ἐρωτήθη πασα ἡ συγγενεία ἐναντίον τῆς δούλης σου καὶ εἶπον, Παραδος τὸν παταξάναν τὸν αδελφὸν αὐτοῦ, διὰ νὰ θανατωθῶμεν αὐτὸν, ἀντὶ τῆς ζωῆς τοῦ αδελφοῦ τοῦ ὁποίου ἐφονεύσε· καὶ οὕτω θελοῦσι σβεσεῖ τὸν ἀνθράκα μου τὸν εναπολείφθεντα, ὡστὲ νὰ μὴ αφήσωσιν εἰς τὸν ἄνδρα μου ὅμοιο μηδὲ ἀπομεινάριον εἰς τὴν γῆν.
επεσέν ο Ιωαβ κατα προσωπον αυτου εις την γην και προσεκυνησε και ευλογησε τον βασιλεα· και ειπεν ο Ιωαβ, Σημερον ο δουλος σου γνωριζε οτι ευρηκα χαριν εις τους οφθαλμους σου, κυριε μου βασιλευ, καθοτι ο βασιλευς εκαμε τον λογον του δουλου αυτου. 23Τοτε εσηκωθη ο Ιωαβ και υπηγεν εις Γεσσουρ και εφερε τον Αβεσσαλωμ εις Ιερουσαλημ. 24Και ειπεν ο βασιλευς, Ας επιστρεψη εις τον οικον αυτου αλλα δεν ιδη το προσωπον μου. Ουτως επεστρεψεν ο Αβεσσαλωμ εις τον οικον αυτου, και δεν ειδε το προσωπον του βασιλεως. 25Εις παντα δε τον Ισραηλ δεν υπηρχεν ανθρωπος ουτω θαυμαζομενος δια την ωραιοτητα αυτου ως ο Αβεσσαλωμ· απο του ιχνους του ποδος αυτου εως της κορυφης αυτου δεν υπηρχεν εν αυτω ελαττωμα· 26και οποτε εκουρευε την κεφαλην αυτου, διοτι εις το τελος εκαστου ετους εκουρευεν αυτην· επειδη τα μαλλια εβαρυνον αυτον δια τουτο εκοπτεν αυτα· εζυγιζε τας τριχας της κεφαλης αυτου, και ησαν διακοσιων σικλων κατα το βασιλικον ζυγιον.

Εγεννηθησαν δε εις τον Αβεσσαλωμ τρεις υιοι και μια θυγατηρ, ονοματι Θαμαρ· αυτη ητο γυνη ωραιοτατη. 28Και κατωκησεν ο Αβεσσαλωμ εν Ιερουσαλημ δυο ολοκληρα ετη, και το προσωπον του βασιλεως δεν ειδεν. 29Οθεν απεστειλεν ο Αβεσσαλωμ προς τον Ιωαβ, δια να πεμψη αυτον προς τον βασιλεα· πλην δεν ηθελησε να ελθη προς αυτον· απεστειλε παλιν εκ δευτερου, αλλα δεν ηθελησε να ελθη. 30Τοτε ειπε προς τους δουλους αυτου, Ιδετε, ο αγρος του Ιωαβ ειναι πλησιον του ιδικου μου, και εχει κριθην εκει· υπαγετε και κατακαυσατε αυτην εν πυρι· και κατεκαυσαν οι δουλοι του Αβεσσαλωμ τον αγρον εν πυρι. 31Και εσηκωθη ο Ιωαβ και ηλθε προς τον Αβεσσαλωμ εις την οικιαν και ειπε προς αυτον, Δια τι κατεκαυσαν οι δουλοι σου τον αγρον μου εν πυρι; 32Ο δε Αβεσσαλωμ απεκριθη προς τον Ιωαβ, Ιδου, απεστειλα προς σε, λεγων, Ελθε ενταυθα, δια να σε πεμψω προς τον βασιλεα να ειπης, Δια τι ηλθον απο Γεσσουρ; ηθελεν εισθαι καλητερον δι' εμε να ημην ετι εκει· τωρα λοιπον ας ιδω το προσωπον του βασιλεως· και αν ηναι αδικια εν εμοι, ας με θανατωση. 33Τοτε ο Ιωαβ ηλθε προς τον βασιλεα και ανηγγειλε ταυτα προς αυτον· και εκαλεσε τον Αβεσσαλωμ, και ηλθε προς τον βασιλεα, και πεσων επι προσωπον αυτου εις την γην, προσεκυνησεν ενωπιον του βασιλεως· και ο βασιλευς εφιλησε τον Αβεσσαλωμ.

Chapter 15

1Μετα δε ταυτα ητοιμασεν εις εαυτον ο Αβεσσαλωμ αμαξας και ιππους και πεντηκοντα ανδρας, δια να τρεχωσιν εμπροσθεν αυτου. 2Και εσηκοντεο ο Αβεσσαλωμ πρωι, και ιστατο εις τα πλαγια της οδου της πυλης· και οποτε τις εχων διαφοραν τινα ηρχετο προς τον βασιλεα δια κρισιν, τοτε ο Αβεσσαλωμ εκαλει αυτον προς εαυτον και ελεγεν, Εκ ποιας πολεως εισαι; Ο δε απεκρινετο, Ο δουλος σου ειναι εκ της δεινος φυλης του Ισραηλ. 3Και ελεγε προς αυτον ο Αβεσσαλωμ, Ιδε, η υποθεσις σου ειναι καλη και ορθη· πλην δεν ειναι ουδεις ο ακουων σε απο μερους του βασιλεως. 4Ελεγε προς τον βασιλεα, τις να με εδιωριζε κριτην του τοπου, δια να ερχηται προς μεν εις την γην και να δικαιονω αυτον. 5Και ελεγε προς αυτον ο Αβεσσαλωμ, Ιδε, η υποθεσις σου ειναι καλη και ορθη· πλην δεν ειναι ουδεις ο ακουων σε απο μερους του βασιλεως. 6Ελεγε προς τον βασιλεα, τις να με εδιωριζε κριτην του τοπου, απο του ιχνους του ποδος αυτου και επιανεν αυτον και εφιληε αυτον.
υπεκλεπεν ο Αβεσσαλωμ τας καρδιας των ανδρων Ισραηλ. Ἑκεῖ ο Αβεσσαλωμ προς τον βασιλεα, Ας υπαγω, παρακαλω, δια να εκπληρωσω την ευχην μου, την οποιαν ηυχηθη ην εις τον Κυριον, εν Χεβρων. Και εις το τελος τεσσαρακοντα ετων ειπεν ο Αβεσσαλωμ προς τον βασιλεα, Ας υπαγω, παρακαλω, δια να εκπληρωσω την ευχην μου, την οποιαν ηυχηθη ην εις τον Κυριον, εν Χεβρων. Και ακουσητε την φωνην της σαλπιγγος, θελετε ειπει ο Αβεσσαλωμ εβασιλευσεν εν Χεβρων. Και ειπην εις Χεβρων. Και ειπην μετα του Αβεσσαλωμ διακοσιοι ανδρες εξ Ιερουσαλημ, κεκλημενοι και ειπαν προς τον βασιλεα, Εις παν, ο, τι εκλεξη ο κυριος μου ο βασιλευς, ειτε εις θανατον, ειτε εις ζωην, βεβαιως εκει θελει εισθαι και ο δουλος σου.
καὶ Ἀχίμας ὁ υἱὸς σου καὶ Ἰωναθαν ὁ υἱὸς τοῦ Αβιαθαρ, οἱ δύο υἱοί σας μεθ᾽ υμῶν. 28 ἴδετε, εγὼ θέλω μενεὶ εἰς τὰς πεδιὰς τῆς ἐρήμου, εἰς εἰρήνην, λόγος παρ᾽ ὑμῖν διὰ να μοι ἀναγγελῇ. 29 οἱ Σαδώκ λοιπὸν καὶ ὁ Αβιαθαρ επανεφέραν τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ εἰς Ιεροσολὺμ καὶ ἐμεῖναν εκεῖ. 30 ὁ δὲ Δαβίδ ἀνεβαίνει διὰ τῆς ἀναβάσεως τῶν Ελαιῶν, ἀναβαίνων καὶ κλαίων καὶ εὐχῶν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ κεκαλυμμένην καὶ περιπατῶν ἀνυπόδητος· καὶ πᾶς ο λαὸς ο μετ᾽ αὐτοῦ εἰχεν εκαστὸς κεκαλυμμένην τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἀνεβαίνον πορευομένοι καὶ κλαιόντες. 31 Καὶ ἀνείγησαν πρὸς τὸν Δαβίδ, λέγοντες, ὁ Αχιτοφὴλ εἰναι μεταξὺ τῶν συνωμοτῶν μετα τοῦ Ἀβεσσαλὼμ. Καὶ εἶπεν ο Δαβίδ, κύριε, δεομαι σου, διασκεδασον την βουλήν του Αχιτοφήλ. 32 Καὶ ὅτε ἦλθεν ο Δαβίδ εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους, προσεκυνήσε τὸν Θεόν, ἰδοὺ, ἦλθεν εἰς συναντήσιν αὐτοῦ Χουσαί ὁ Ἀρχιτής, εχὼν διεσχισμένον τὸν χιτῶνα αὐτοῦ καὶ χωμά εἰς ἀκραία ἀκραία δυο λατρεῖς αὐτοῦ. 33 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ο Δαβίδ, ἐὰν διαβῆς μετ᾽ εμοῦ, θελεῖς βεβαιως εἰσθαι φορτίον επ᾽ ἐμὲ· ἐὰν ομως εἰπης πρὸς τὸν Ἀβεσσαλὼμ, θελω εἰσθαι δοῦλος σου βασιλεύ· καθώς ἔστας δοῦλος τοῦ πατρὸς σου μέχρι τοῦδε, οὕτω θελω εἰσθαι τῷρα δοῦλος σου· τὸτε δυνασαι ὑπερ εμοῦ να ανατρέψῃς τὴν βουλήν του Αχιτοφήλ· καὶ δεν εἰναι εκεῖ μετὰ σου ο Σαδὼκ καὶ ο Αβιαθαρ, οἱ ἱερεῖς; παν ο, τί λοιπὸν ηθελες ακούσει εἰς τοῦ οἴκου του βασιλεώς, θελεις αναγγελεῖ πρὸς τον Σαδὼκ καὶ Αβιαθαρ, τους ἱερεῖς· ἰδοὺ, εκεῖ μετ᾽ αὐτῶν οἱ δύο υἱοί αὐτῶν, Αχίμας ὁ τοῦ Σαδὼκ καὶ Ἰωναθαν ὁ τοῦ Αβιαθαρ· καὶ διὰ αὐτῶν θελετε αποστελλει πρὸς εμὲ παν ο, τί ακουσῆτε. 34 Καὶ καθώς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν ὁ Χουσαί ὁ φίλος τοῦ Δαβίδ, ὁ Ἀβεσσαλὼμ ἦλθεν εἰς Ιεροσολὺμ.

Chapter 16

Καὶ οτὲ ο Δαβίδ επερασεν ολιγὸν κορυφῆν, ἰδοὺ, Σίβα, ὁ υπηρέτης τοῦ Μεμφιβοσθῆ, συναντήσεν αὐτὸν, μετὰ δύο ονὼν σαμαρωμένων, εχὼν εἰς αὐτοὺς διακόσιους αρτοὺς καὶ εκατόν βοτρυς σταφίδων καὶ εκατόν αρμάθιας θερινῶν καρπῶν καὶ ασκόν οἴνου. 2 Καὶ εἶπεν ο βασιλεὺς πρὸς τὸν Σίβα, Διὰ τί φερεῖς τὰ αὐτὰ; ὁ δὲ Σίβα εἶπεν, ὁι ονοὶ εἰναι διὰ τὴν οἰκογένειαν τοῦ βασιλέως διὰ να εἰπωσιν τὸν νεοὺς· οἱ δὲ οίνοι, διὰ να πινωσιν ὁσοὶ ατονισωσιν εἰς τὴν ἐρήμον. 3 Τοτε εἶπεν ο βασιλεὺς, Καὶ ποῦ εἰναι ο υἱὸς τοῦ κυρίου σου; καὶ εἶπεν ο Σίβα πρὸς τοῦ βασιλέα, Ἰδοὺ, καθήται εἰς Ἰεροσολῦμ, διὸτι εἶπε, Σήμερον ὁ οἶκος Ἰσραὴλ θελει εἰς ἤμοιν τὴν βασιλείαν τοῦ πατρὸς μου. 4 Καὶ εἶπεν ο βασιλεὺς πρὸς τὸν Σίβα, Ἰδοὺ, ἰδικά σου εἰναι πάντα τὰ ὑπάρχοντα τοῦ Μεμφιβοσθῆ. 5 καὶ εἶπεν ο Σίβα, δεομαι υποκλίνως να εὑρω χάριν εἰς τοὺς οφθαλμοὺς σου, κυρίε μου βασιλεύ. 6 Καὶ οτὲ ἦλθεν ο βασιλεὺς Δαβίδ εἰς τὸν Σίβα, ἵδο, ἐξηρρήτω καὶ ἐν αὐτῷ ἀνθρώπως εἰς τὴν συγγενείαν τοῦ οἴκου τοῦ Ἀβουρι, συγομαζομένως Σίμεων, υἱὸς τοῦ Ἱηρας, καὶ ἐξελθων, ἤχετο καταραμένως. 7 καὶ ερρίπτη λίθους εἰς τὸν Δαβίδ καὶ εἰς πάντας τοὺς δοῦλους τοῦ βασιλέως Δαβίδ· πας δὲ ο λαὸς καὶ πάντες οι δύνατοι ἤσαν εἰς δεξιῶν αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτοῦ πορεύεσθε. 8 Καὶ οὕτως εἶλεν ο Σίμεων, δεκαποτε, εξελθὲ, ανήρ αἰματών καὶ ανήρ κακοποιέ. 9 εἰπτερέπεψεν ο Κυρίος κατὰ σου πάντα τα αἰματα τοῦ
οικου του Σαουλ, αντι του οποίου εβασιλευσα· και παρέδωκεν ο Κύριος την βασιλείαν εις την χειρα Αβεσσαλωμ του υιου σου· και καταραθη τον κυριο μου τον βασιλεα· αφες, παρακαλω, να κοψω την κεφαλην αυτου. 9 Ο δε βασιλευς ειπε, Τι μεταζυ εμου και ημων, ιδου της Σερουιας; ας καταραται, διοτι ο Κύριος ειπε προς αυτον, καταρασθητι τον Δαβιδ. Τις λοιπουν θελει ειπει, Δια τι εκαμες ουτω; 10 Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Βασιλεα Αβεσσαλωμ, Ουτως ειπεν ο Κύριος εις τον Δαβιδ· εις τον οικον του σου, θελει εκεινη την ζωην· και εις τον ους σου, θελει εκεινη την ζωην. 11 Και ειπεν ο Αβεσσαλωμ προς τον Αβισαι, Ουτως ειπεν ο Κύριος εις τον Δαβιδ· εις τον οικον του σου, θελει εκεινη την ζωην· και εις τον ους σου, θελει εκεινη την ζωην. 12 Και ηρεσεν ο λογος εις τον Αβεσσαλωμ και εις παντας τους πρεσβυτερους αυτου, και εις τον Δαβιδ και εις τον Αβεσσαλωμ. 13 Και η συμβουλη του Αχιτοφελ εις τον Δαβιδ και εις τον Αβεσσαλωμ, Συμβουλευθητε μεταξυ σας τι θελομεν καμει. 14 Και ειπεν ο Αχιτοφελ προς τον Αβεσσαλωμ, Εισελθε εις τας παλλακας του πατερα αυτον· και θελει ακουσει πας ο Ισραηλ, οτι εγεινες μισητος εις τον πατερα σου· και θελουσιν ενδυναμωθη αι χειρες παντων των μετα σου.
του Ισραήλ. 5Τότε εἶπεν ο Αβεσσαλῶμ, Καλέσον τώρα καὶ Χουσαί τον Αρχιτήν, καὶ ας ακούσωμεν τι λέγει καὶ αὐτὸς. 6Καὶ οἱ εἰσήλθοντες ο Χουσαί πρὸς τον Αβεσσαλῶμ, εἶπε πρὸς αὐτὸν ο Αβεσσαλῶμ, λέγων, Ο Ἀχιτοφέλ ἐκάλησε κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον· πρέπει νὰ καμῶμεν κατὰ τὸν λόγον αὐτοῦ η οὐχὶ; λαλῆσον σὺ. 7Καὶ εἶπεν ο Χουσαί πρὸς τον Αβεσσαλῶμ, Δὲν εἶναι καλὴ ἡ συμβοῦλη, τὴν τεκνῶν αὐτῆς ἐν τῇ πεδίαδι καὶ ὁ πατὴρ σοῦ εἶναι αὴν πολεμιστὴς καὶ δὲν θελεὶ µεινεῖ τὴν νυκτὰ µετὰ τοῦ λαοῦ. 8Καὶ εἶπεν ο Χουσαί, σὺ εὑρέεις τὸν πατέρα σου καὶ τοὺς ἀνδρᾶς αὐτοῦ, ὅτι εἶναι δυνατοὶ καὶ καταπικροὶ τὴν ψυχὴν, ως αρκτὸς στερηθεὶς τῶν τεκνῶν αὐτῆς ἐν τῇ πεδιάδι καὶ ο πατὴρ σου εἶναι ἀνὴρ πολεμιστὴς καὶ δὲν θελεῖ μεινεῖ τὴν νύκτα µετὰ τοῦ λαοῦ. 10Τότε καὶ ὁ ἀνδρὶς, τοῦ ὁ καρδιὰ εἶναι ὡς ἡ καρδιὰ τοῦ λεοντος, θελεῖ πάντα πασὶ νεκρωθῆ. Διὸς πας ὁ Ισραήλ εὑρέει, ὅτι ο πατὴρ σου εἶναι δυνατὸς· καὶ οἱ µετ’ αὐτοῦ, ἀνδρεῖς δυναµεῖς. 11Διὰ ταῦτα ἐγὼ συµβουλεύω νὰ συναχθῆ πρὸς σέ πας ὁ ᾿Ισραήλ, ἀπὸ Δαν εἰς Βηρ-σαβεε, ὡς ἡ ἀµμὸς ἡ παρὰ τὴν θάλασσαν κατὰ τὸ πλῆθος, καὶ νὰ υπάγῃς πρὸσωπικῶς νὰ πολεµῆσῃς· οὗτω θελοῦµεν επελθεῖ κατ’ αὐτοῦ εἰς οντινὰ τὸ ἐπὶ τοῖς οὐδὲ αὐτοῦ δὲ θελεῖ νὰ µεινεῖ οὔδὲ εἰς· εὰν δὲ καταφυγῇ εἰς πόλιν τίνα, τότε ὁ Ισραήλ θελεῖ φέρει κατὰ τῆς πόλεως εἰκεί σχοινία, καὶ θελοῦµεν συρεῖ αὐτὴν εἰς τοῦ χειμαρροῦ, ὡστε εξ αὐτοῦ καὶ ἐκ παντῶν τῶν ἀνθρώπων τῶν µετ’ αὐτοῦ δὲ θελεῖ νὰ µεινεῖ οὔδὲ εἰς· 14Καὶ εἶπεν ο Αβεσσαλωμ καὶ πάντες οι ἀνδρεῖς Ισραήλ, Καλὴτερὰ εἶναι η συµβουλὴ τοῦ Χουσαί τοῦ Ἀρχιτού παρὰ την συµβουλὴν τοῦ Αχιτοφελ. Διὸς ο Κυρίος διέταξε νὰ διασκεδάσῃ τὴν καλὴν συµβουλὴν τοῦ Αχιτοφελ, διὰ νὰ επιφέρῃ ο Κυρίος τὸ κακὸν εἰπὶ τὸν Αβεσσαλωμ. 15Καὶ εἶπεν ο Χουσαί πρὸς τὸν Σαδωκ καὶ πρὸς τὸν Αβιαθαρ, τοὺς ἱερεῖς, Οὗτω καὶ οὐτω συνεβουλεύσεν ο Αχιτοφέλ τὸν Αβεσσαλωμ καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ οὗτω καὶ οὐτω συνεβουλεύσα εὖν. 16Τότε καὶ ο Χουσαί πρὸς τὸν Δαβίδ, εἶπε· Μὴ µεινεῖς την νυκτα ταυτην εν ταις πεδιασι της ερημου, αλλα σπευσον να διαπερασης, δια να μη καταποθη ο βασιλευς και πας ο λαος ο µετ’ αυτου.
αυτού δεν εξετελεσθη, εσαμαρωσε τον ονον αυτου και σηκωθηκε, ενεχωρησε προς τον οικον αυτου, εις την πολιν αυτου· και αφου διεταξε τα του οικου αυτου, εκρεμασθη και απεθανε και εταφη εν τω ταφω του πατρος αυτου.
24Και ο Δαβιδ ηλθεν εις Μαχαναιμ· ο δε Αβεσσαλωμ διεβη τον Ιορδανην, αυτος και παντες οι ανδρες Ισραηλ μετ' αυτου. 25Και κατεστησεν ο Αβεσσαλωμ αρχιστρατηγον τον Αμασα αντι του Ιωαβ. Ητο δε ο Αμασα υιος ανδρος ονομαζομενου Ιθρα, Ισραηλιτου, οσις εισηλθε προς την Αβιγαιαν, θυγατερα του Ναας, αδελφην Σερουιας, της μητρος του Ιωαβ. 26Και εστρατοπεδευσαν ο Ισραηλ και ο Αβεσσαλωμ εν γη Γαλααδ. 27Οτε δε ηλθεν ο Δαβιδ εις Μαχαναιμ, Σωβει, ο υιος του Ναας απο Ραββα εκ των υιων Αμμων, και Μαχειρ, ο υιος του Αμμηλ απο Λο-δεβαρ, και Βαρζελλαι ο Γαλααδιτης απο Ρωγελλιμ,
28εφεραν κλινας και λεκανας και σκευη πηλινα και σιτον και κριθην και αλευρον και σιτον πεφρυγανισμενον και κυαμους και φακην και οσπρια πεφρυγανισμενα,
29και μελι και βουτυρον και προβατα και τυρους βοος προς τον Δαβιδ και προς τον λαον τον μετ' αυτου, δια να φαγωσι διοτι ειπον, Ο λαος ειναι πεινασμενος και εκλελυμενος και διψασμενος εν τη ερημω.

Chapter 18

1Και απηριθμησεν ο Δαβιδ τον λαον τον μετ' αυτου, και κατεστησεν επ' αυτους χιλιαρχους και εκατονταρχους. 2Και απεστειλεν ο Δαβιδ τον λαον, εν τριτον υπο την χειρα του Ιωαβ, και εν τριτον υπο την χειρα του Αβισαι, υιου της Σερουιας, αδελφου του Ιωαβ, και εν τριτον υπο την χειρα Ιτται του Γετθαιου. Και ειπεν ο βασιλευς προς τον λαον, Θελω βεβαιως εξελθει και εγω μεθ' υμων. 3Ο λαος ομως απεκριθη, Δεν θελεις εξελθει διοτι, εαν τραπωμεν εις φυγην, δεν μελει αυτους περι ημων· ουδε εαν το ημισυ εξ ημων αποθανη, δεν μελει αυτους περι ημων· επειδη τωρα συ εισαι ως ημεις δεκα χιλιαδες· οθεν τωρα ειναι καλητερον να ησαι βοηθος ημων εκ της πολεως. 4Και ειπε προς αυτους ο βασιλευς, Ο, τι σας φαινεται καλον, θελω καμει. Και εσταθη ο βασιλευς εις το πλαγιον της πυλης· και πας ο λαος εξηρχετο κατα εκατονταδας και κατα χιλιαδας.
5Προσεταξεν ο βασιλευς εις τον Ιωαβ και εις τον Αβισαι και εις τον Ιτται, λεγων, Σωσατε μοι τον νεον, τον Αβεσσαλωμ. Και πας ο λαος ηκουσεν, ενω ο βασιλευς προσεταττεν εις παντας τους αρχοντας υπερ του Αβεσσαλωμ. 6Εξηλθε λοιπον ο λαος εις το πεδιον εναντιον του Ισραηλ, και η μαχη εγεινεν εν τω δασει Εφραιμ. 7Και κατετροπωθη εκει ο λαος Ισραηλ υπο των δουλων του Δαβιδ· και εγεινεν εκει την ημεραν εκεινην θραυσις μεγαλη, εικοσι χιλιαδων. 8οι οι δουλοι αυτων διεσπαραν επι το προσωπον ολου του τοπου· και το δασος κατεφαγε πλειοτερον λαον, παρ' οσον κατεφαγεν ενους, εικοσι χιλιαδων. 9οι δουλοι του Δαβιδ και πας εκεινοι διεσπαραν επι το προσωπον ολου του τοπου· και το δασος κατεφαγε πλειοτερον λαον, παρ' οσον κατεφαγεν ενους· και Ισραηλ εις την ημεραν εκεινην απεβαλεν δια της μαχης. 10Διεσπαραν και πας εκεινοι εν τω δασει Εφραιμ. 11Και καθιστηκε το δρυς ημων και το δρυς αυτων. Και ειπεν ο βασιλευς προς τον Ιωαβ και ειπεν, Ιδου, ειδον τον Αβεσσαλωμ κρεμαμενον εις δρυν.
δεν κατέβαλες αυτόν εκεί εἰς τὴν γῆν; βεβαίως ήθελον σοι δώσει δεκα σικλούς αργυρίου καὶ μιαν ζωνήν. 12 Ο δὲ ανήρ εἶπε πρὸς τὸν Ἰωάβ, Καὶ χίλιοι σικλοί αργυρίου αν ήθελον μετρήσῃ εἰς τὴν παλαίμην μου, δὲν ήθελον βαλεῖ τὴν χειρὰ μου εἰπὲ τὸν υιὸν τοῦ βασιλέως· διότι εἰς εἰκασιόν ημῶν προσέταξεν ὁ βασιλεὺς εἰς καὶ εἰς τὸν Ἄβισαί καὶ εἰς τὸν Ἰτταῖ, λέγων, Φυλαχθῆτε μη εἰγγίσῃ μηδὲν τῶν νεὼν τοῦ νεῶν, τὸν Ἀβεσσαλῶμ. 13 ἂλλα καὶ εὰν ήθελον πράξῃ δολίως εἰς τὴν καρδίαν τοῦ βασιλέως, καὶ σὺ ήθελες σταθῆ εἰς τὸν βασιλέα εἰς τὴν καρδίαν τοῦ βασιλέως, εἰς τὸν δυναμικόν ὑμῶν. 14 Καὶ οἱ βασιλεῖς τὰ ὅπλα τοῦ Ιωάβ, επικυρώσωσιν τὸν βασιλέα τε καὶ κατά τὴν δρυῖν, ἐνώ ζωῆς τῆς ζωῆς τοῦ βασιλέως, δὲν κρύπτεται οὐδὲν απὸ τοῦ βασιλέως· καὶ σὺ ήθελες σταθῆ εἰς τὸν νεόν, τὸν Αβεσσαλῶμ. 15 Τὸτε εἶπεν ὁ Ιωάβ, Δεν πρέπει μετα σου νὰ χρονοτριβῶ. Καὶ λαβὼν εἰς τὴν χειρὰ αὐτοῦ τριὰ βελῆ, διέπερασεν αὐτὰ διὰ τὴν καρδίαν τοῦ Αβεσσαλῶμ, ενώ εἶχεν εἰς τὸν δρυῖν. 16 Καὶ περικύκλωσαν δεκα νεοὶ, ὁι βασταζοντες τα οπλα του Ιωαβ, επαταξαν τον Αβεσσαλωμ καὶ εθανατωσαν αυτον. 17 Καὶ εσάλπισεν ο Ιωαβ διὰ τῆς σαλπίγγης, καὶ επεστρέφετο λαὸς ἀπὸ τὸν Να βατακοῦ ὑπὸ τοῦ Ισραήλ· διὸ τις ἄνεξεν ὁ βασιλεὺς τὸν λαὸν. 18 Καὶ λαβὼντες τὸν Αβεσσαλωμ, ερριψαν αὐτὸν ἐν τὸν δάσος· καὶ εὐθείαν ἐπέτι οἱ Ἰσραήλες ἐφύγαν εἰς τὴν σκηνὴν αὐτῶν. 19 Τὸτε εἶπεν Αχίμαας ὁ υἱὸς τοῦ Σαδώκ, Ας τρέξω τώρα καὶ φέρω πρὸς τὸν βασιλέα αγγέλιαν, ὅτι ο Κυρίος ἔξεδικήσεν αὐτὸν εἰς χείρος τῶν εχθρῶν αὐτοῦ. 20 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν ο Ιωάβ, Δεν θελεῖς εἰσὶν τὴν ἡμέραν ταυτῆς αγγελίαν, αλλ' εἰς ἄλλην ἡμέραν θελεῖς φέρει αγγέλιαν· εἰς τὴν ἡμέραν δὲν θελεῖς φέρει αγγέλιαν, ἐπεὶ ὁ υἱὸς τοῦ βασιλέως ἀπεθάνε. 21 Τὸτε εἶπεν ο Ιωάβ πρὸς τὸν Χοῦσει, Ὑπαγε, απαγγείλω τὸν βασιλέα τὰ ὅσα ἑδεις. Καὶ ο Χοῦσει προσεκύνησε τὸν Ιωάβ καὶ ετρέξε. 22 Τὸτε Αχίμαας ὁ υἱὸς τοῦ Σαδώκ εἶπε παλιν πρὸς τὸν βασιλέα, Ἀλλ' ὦ, τι καὶ αὐτὸ, ἀς τρέξω· Καὶ εἶπεν ο βασιλεύς, Καὶ οὗτος εἶναι αγγελίαφορος. 23 Ἐπειδή ο υἱὸς τοῦ βασιλέως ἀπεθάνε, οι βασιλείς τῶν δύο πύλων· καὶ ανεβὸν ο σκόπος εἰς τὸ δωμα τῆς πύλης, καὶ απηγγέλει πρὸς τὸν βασιλέα. Καὶ τρεξὼν τοῦ πρώτος μοι φαίνεται ως τὸ τρέξιμὸν τοῦ Αχίμαας, υἱοῦ τοῦ Σαδώκ. Καὶ εἶπεν ο βασιλεὺς, Καὶ οὗτος εἶναι αγγελίαφορος.
Καὶ ἵδεν ο Χουσεὶ· καὶ εἶπεν ο Χουσεὶ, Ἀγγελίας, κυρίε μου βασιλεύ· διότι ο Κύριος σε ἐξεδικήσε την ημέραν ταύτην εκ χειρος παντων των επανισταμενων επι σε. Ἐπειτα εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν Χουσεὶ, Ὡραίην εἰς τὸν νεος, ὁ Αβεσσαλωμ; Καὶ απεκρίθη ο Χουσεὶ, εἰθε νὰ γεινωσιν ως ο νεος εκείνος νὰ εχθροί τού κυρίου μου τοῦ βασιλεὺς, καὶ παντες οι επανισταμενοι επι σε δια κακον. Καὶ εταραξθη ο βασιλευς και ανεβη εις το υπερωον της πυλης, και εκλαυσε· και ενω επορευετο, ελεγεν ουτως· Υιε μου Αβεσσαλωμ, Υιε μου, Υιε μου Αβεσσαλωμ· ειθε να απεθνησκον εγω αντι σου, Αβεσσαλωμ, νεος του, νεος του.

Chapter 19

Και ανηγγελθη προς τον Ιωαβ, Ιδου, ο βασιλευς κλαιει και πενθει δια τον Αβεσσαλωμ. Και εν τη ημερα εκεινη η σωτηρια μετεβληθη εις πενθος εν παντι τω λαω· διοτι ο λαος να λεγωσιν εν τη ημερα εκεινη, Ο βασιλευς ειναι περιλυπος δια τον υιον αυτου.

Και εισηρχετο ο λαος εν τη ημερα εκεινη κρυφιως εις την πολιν, ως λαος οστις κρυπτεται αισχυνομενος, οταν εν τη μαχη τραπη εις φυγην. Ο δε βασιλευς εκαλυψε το προσωπον αυτου, και εβοα ο βασιλευς εν φωνη μεγαλη, Υιε μου Αβεσσαλωμ, Υιε μου, Υιε μου.

Και εισελθων ο Ιωαβ εις τον οικον προς τον βασιλεα, ειπε, Κατησχυνας σημερον τα προσωπα παντων των δουλων σου, οιτινες εσωσαν σημερον την ζωην σου και την ζωην των υιων σου και των θυγατερων σου και την ζωην των γυναικων σου και την ζωην των παλλακων σου· επειδη αγαπας τους μισουντας σε και μισεις τους αγαπωντας σε· διοτι εδειξας σημερον, οτι δεν ειναι παρα σοι οι αρχοντες σου και οι δουλοι σου· διοτι σημερον εγνωρισα, οτι εαν ο Αβεσσαλωμ εζη και ημεις παντες απεθνησκομεν σημερον, τοτε ηθελεν εισθαι αρεστον εις σε· τωρα λοιπον σηκωθητι, εξελθε και λαλησον κατα την καρδιαν των δουλων σου· διοτι ομνυω εις τον Κυριον, εαν δεν εξελθης, δεν θελει μεινει μετα σου την νυκτα ταυτην ουδε εις· και τουτο θελει εισθαι εις σε χειροτεραν υπερ παντα τα κακα, οσα ηλθον επι σε εκ νετητοσ σου μεχρι του νυν.

Τοτε εσηκωθη ο βασιλευς και εκαθησεν εν τη πυλη. Και ανηγγειλαν προς παντα τον λαον, λεγοντες, Ιδου, ο βασιλευς καθηται εν τη πυλη. Και ηλθε πας ο λαος εμπροσθεν του βασιλεως. Ο δε Ισραηλ εφυγεν εις το τοπον αυτον απο τον θρονον αυτου.
δεν γεινης αρχιστρατηγος παντων εμπροσθεν μου αντι του Ιωαβ. 14Και εκλινε την καρδιαν παντων των ανδρων Ιουδα ως ενος ανθρωπου· και απεστειλαν προς τον βασιλεα, λεγοντες, Επιστρεψον σου και παντες οι δουλοι σου. 15Επιστρεψε λοιπον ο βασιλεας και ηλθεν εως του Ιορδανου. Και ο Ιουδας ηλθεν εις Γαλγαλα, δια να υπαγη εις συναντησιν του βασιλεως, να διαβιβαση τον βασιλεα δια του Ιορδανου. 16Εσπευσε δε Σιμει ο υιος του Γηρα, ο Βενιαμιτης, εκ Βαουρειμ, και κατεβη μετα των ανδρων Ιουδα εις συναντησιν του βασιλεως Δαβιδ. 17Και ησαν μετ' αυτου χιλιοι ανδρες εκ του Βενιαμιν, και Σιβα ο δουλος του οικου του Σαουλ, και οι δεκαπεντε υιοι αυτου και εικοσι δουλοι αυτου μετ' αυτου· και διεβαινε τον Ιορδανην ενωπιον του βασιλεως. 18Επιστρεψε λοιπον ο βασιλευς και ηλθεν εως του Ιορδανου. Και ο Ιουδας ηλθεν εις Γαλγαλα, δια να υπαγη εις συναντησιν του βασιλεως, να διαβιβαση τον βασιλεα δια του Ιορδανου. 19Εσπευσε δε Σιμει ο υιος του Γηρα, ο Βενιαμιτης, εκ Βαουρειμ, και κατεβη μετα των ανδρων Ιουδα εις συναντησιν του βασιλεως Δαβιδ. 20Και ησαν μετ' αυτου χιλιοι ανδρες εκ του Βενιαμιν, και Σιβα ο δουλος του οικου του Σαουλ, και οι δεκαπεντε υιοι αυτου και εικοσι δουλοι αυτου μετ' αυτου· και διεβησαν τον Ιορδανην ενωπιον του βασιλεως.
Ποσα ειναι αι ημεραι των ετων της ζωης μου, ωστε να αναβω μετα του βασιλεως εις Ιερουσαλημ; ειμαι σημερον ογδοηκον ετων ηλικιας· δυναμαι να καμω διακρισιν μεταξυ καλου και κακου; δυναται ο δουλος σου να αισθανθη τι τρωγω, η τι πινω; δυναμαι να ακουσω πλεον την φωνη των αδοντων η των αδουσων; δια τι λοιπον ο δουλος σου να ηναι ετι και φορτιον εις του κυριου μου τον βασιλεα; 36ο δουλος σου θελει διαβη τον Ιορδανην μετα του βασιλεως μεχρις ολιγου διαστηματος· και δια τι ο βασιλευς ηθελε καμει εις εμε την ανταποδοσιν ταυτην; 37ας επιστρεψη ο δουλος σου, παρακαλω, δια να αποθανω εν τη πολει μου και να ενταφιασθω πλησιον του ταφου του πατρος μου και της μητρος μου· πλην ιδου, ο δουλος σου Χιμαμ· ας διαβη μετα του κυριου μου τον βασιλεα· και καμε εις αυτον ο, τι φανη αρεστον εις τους οφθαλμους σου. 38Και ειπεν ο βασιλευς, Μετ' εμου ηθελε διαβη ο Χιμαμ, και εγω ηθελα εις αυτον ο, τι φαινεται αρεστον εις τους οφθαλμους σου· και εις σε ηθελα παν ο, τι ζητησης παρ' εμου.

Chapter 20

1 Συνεπεσε δε να ηναι εκει ανθρωπος τις διεστραμμενος, ονομαζομενος Σεβα, υιος του Βιχρει, Βενιαμιτης· και εσαλπισε δια της σαλπιγγος και ειπε, Δεν εχομεν ημεις μερος εις τον Δαβιδ, ουδε εχομεν κληρονομιαν εις τον υιον του Ιεσσαι· Ισραηλ, εις τας σκηνας αυτου εκαστος. 2Και ανεβη πας ανηρ Ισραηλ απο οπισθεν του Δαβιδ, και ηκολουθησε Σεβα τον υιον του Βιχρει· οι δε ανδρες Ιουδα εμειναν προσκεκολλημενοι εις τον βασιλεα αυτων, απο του Ιορδανου εως Ιερουσαλημ.

406
Αμασα να συναξη τον Ιουδαν· εβραδυνεν ομως υπερ τον ωρισμενον καιρον, τον οποιον ειχε διορισει εις αυτον. 6Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Αβισαι, Τωρα ο Σεβα ο υιος του Βιχρει θελει καμει εις ημας μεγαλετερον καιρον, δια να μη ευρη εις εαυτουν πολεις υπερ του εως την εχει καθως εξηλθην αυτον. 7Και εξηλθον σοι συναντησιν ημων, υπερ τον Ιουδαν, εν τη ουσια της μεγαλης πετρας, δια να καταδιωξον τον Σεβα, υιον του Δαβιδ, εσταθην ο Αμασα. 8Οτε εφθασαν, ειπεν ο Ιωαβ προς τον Αμασα, Υγιαινεις, αδελφε μου; Και επιασεν αυτον εις την μαχαιραν, καθως εξηλθεν αυτος, επεσεν. 10Ο δε Αμασα δεν εφυλαχθη την μαχαιραν, ητις ητο εν τη χειρι του Ιωαβ· και ο Ιωαβ επαταξεν αυτον δι' αυτης εις την πεμπτην πλευραν, και εχυσε τα εντοσθια αυτου κατα γης και δεν εδευτερωσεν εις αυτον· και απεθανε. Τοτε ειπεν ο Ιωαβ προς τον Αμασα, Υγιαινεις, αδελφε μου; Και επιασεν αυτον με τη δεξιαν χειρα αυτου απο του πωγωνος, δια να φιληση αυτον. 15Ο δε Αμασα δεν εφυλαχθη την μαχαιραν, ητις ητο εν τη χειρι του Ιωαβ· και ο Ιωαβ επαταξεν αυτον δι' αυτης εις την πεμπτην πλευραν, και εχυσε τα εντοσθια αυτου κατα γης και δεν εδευτερωσεν εις αυτον· και απεθανε. Τοτε ο Ιωαβ και Αβισαι ο αδελφος αυτου καταδιωξαν οπισω του Σεβα, υιου του εν Βιχρει. 11Εις δε εκ των ανθρωπων του Ιωαβ εσταθη πλησιον του Αμασα και ειπεν, Οστις αγαπα τον Ιωαβ, και οστις ειναι του Δαβιδ, ας ακολουθη τον Ιωαβ. 12Ο δε Αμασα εκειτο αιματοκυλισμενος εκ μεσω της οδου. Και οτε ειδεν ουτος ο ανηρ οτι πας ο λαος ιστατο, εσυρε τον Αμασα εκ της οδου εις τον αγρον, και ερριψεν επ' αυτον ιματιον, καθως ειδεν οτι πας ο ερχομενος προς αυτον ιστατο. 13Αφου μετετοπισθη εκ της οδου, ο πας ο λαος επερασεν οπισω του Ιωαβ, δια να καταδιωξωσι τον Σεβα, υιον του Ιωαβ. 14Εκεινος δε διηλθε δια πασων των φυλων του Ισραηλ εις Αβελ και εις Βαιθ-μααχα, μετα παντων των Βηριτων, οιτινες συνηχθησαν ομου και ηκολουθησαν αυτον και αυτοι. 15Τοτε ηλθον και επολιορκησαν αυτον εν Αβελ-βαιθ-μααχα, και υψωσαν προχωμα εναντιον της πολεως, στησαντες αυτο πλησιον του προτειχισματος, και πας ο λαος, ο μετα του Ιωαβ, διωρυσσον το τειχος δια να κρημνισωσιν αυτο. 16Τοτε γυνη τις σοφη εβοησεν εκ της πολεως, Ακουσατε, ακουσατε· ειπατε, παρακαλω, προς τον Ιωαβ, Πλησιασον εως ενταυθα, και θελω λαλησει προς σε. 17Και οτε επλησιασεν εις αυτην, η γυνη ειπε, Συ εισαι ο Ιωαβ; Ο δε απεκριθη, Εγω. Τοτε ειπε προς αυτον, Ακουσον τους λογους της δουλης σου. Και απεκριθη, Ακουω. 18Και ειπε, λεγουσα, Εσυνειθιζον να λεγωσι τον παλαιον καιρον, λεγοντες, Ας υπαγωσι να ζητησωσι συμβουλην εις Αβελ· και ουτως ετελειοναν την υποθεσιν· Εγω ειμαι εκ των ειρηνικων και πιστων του Ισραηλ· συ ζητεις να καταστρεψης πολιν, μαλιστα μητροπολιν μεταξυ του Ισραηλ· δια τι θελεις να αφανισης την κληρονομιαν του Κυριου; 20Και αποκριθεις ο Ιωαβ, ειπε, Μη γενοιτο, μη γενοιτο εις εμε να αφανισω το πραγμα δεν ειναι ουτως· αλλα ανηρ τις εκ του ορους Εφραιμ, ονομαζομενος Σεβα, υιον Βιχρει, εσηκωσε την χειρα αυτου κατα του βασιλεως, κατα του Δαβιδ· παραδος αυτον μονον, και θελω αναχωρησει απο της πολεως. Και ειπεν η γυνη προς τον Ιωαβ, Ιδου, η κεφαλη αυτου θελει ριφθη προς σε απο του τειχους. 22Και ηλθεν η γυνη προς παντα τον λαον λαλουσα εν τη σοφια αυτης. Και εκοψαν την κεφαλην του Σεβα, υιον του Δαβιδ, και ερριψαν προς τον Ιωαβ. Τοτε εσαλπισε δια της σαλπιγγος και διεκορπισθησαν απο της πολεως, εκαστος εις την σκηνην αυτου. Και ο Ιωαβ εστρεψεν εις τον βασιλεα.
ου στρατευματος του Ισραηλ· ο δε Βεναιας, ο υιος του Ιωδαε, επι των Χερεθαιων και επι των Φελεθαιων; 24και Αδωραμ ητο επι των φορων· και Ιωσαφατ, ο υιος του Αχιλουδ, υπομνηματογραφος· 25και ο Σεβα, Γραμματευς· ο δε Σαδωκ και Αβιαθαρ, ιερεις· 26και ετι Ιρας, ο Ιαειριτης, ητο αυλαρχη πλησιον του Δαβιδ.

**Chapter 21**

1Εγεινε δε πεινα εν ταις ημεραις του Δαβιδ τρια ετη κατα συνεχειαν· και ηρωτησεν ο Δαβιδ τον Κυριον· και ο Κυριος απεκριθη, Τουτο εγεινεν εξ αιτιας του Σαουλ και του φονικου οικου αυτου, διοτι εθανατωσε τους Γαβαωνιτας. 2Και εκαλεσεν ο βασιλευς τους Γαβαωνιτας και ειπε προς αυτους· οι δε Γαβαωνιται δεν ησαν των υιων Ισραηλ, αλλ' εκ των εναπολειφθεντων Αμορραιων· και οι υιοι Ισραηλ ειχον ομοσει προς αυτους· ο δε Σαουλ εζητησε να θανατωση αυτους απο του ζηλου αυτου προς τους υιους Ισραηλ και Ιουδα. 3Ο Δαβιδ λοιπον ειπε προς τους Γαβαωνιτας, Τι θελω καμει εις εσας; και με τι θελω καμει εξιλεωσιν, δια να ευλογησητε την κληρονομιαν του Κυριου; 4Οι δε Γαβαωνιται ειπον προς αυτον, Ημεις ουτε περι αργυριου ουτε περι χρυσιου εχομεν να καμωμεν μετα του Σαουλ η μετα του οικου αυτου· ουδε ζητουμεν να θανατωσης δια ημας ανθρωπον εκ του Ισραηλ. Και ειπεν, Ο, τι ειπητε, θελω καμει εις εσας. 5Και απεκριθησαν προς τον βασιλεα, Του ανθρωπου, οστις ηφανισεν ημας και οστις εμηχανευθη να εξολοθρευση ημας, ωστε να μη υπαρχωμεν εις ουδεν εκ των οριων του Ισραηλ, ας παραδοθωσιν εις ημας επτα ανθρωποι εκ των υιων αυτου, και θελομεν κρεμασει αυτους προς τον Κυριον εν Γαβαα του Σαουλ, του εκλεκτου του Κυριου. Και ειπεν ο βασιλευς, Εγω θελω παραδωσει αυτους. 7Τον Μεμφιβοσθε ομως, τον υιον του Ιωναθαν, υιου του Σαουλ, εφεισθη ο βασιλευς, δια τον ορκον του Κυριου τον μεταξυ αυτων, μεταξυ του Δαβιδ και Ιωναθαν υιου του Σαουλ. 8Ελαβε δε ο βασιλευς τους δυο υιους της Ρεσφα, θυγατρος του Αια, τους οποιους εγεννησεν εις τον Σαουλ, τον Αρμονει και Μεμφιβοσθε· και τους πεντε υιους της Μιχαλ, θυγατρος του Σαουλ, τους οποιους εγεννησεν εις τον Αδριηλ, υιον του Βαρζελλαι του Μεωλαθιτου· 9και παρεδωκεν αυτους εις τις χειρας των Γαβαωνιτων, και εκρεμασαν αυτους εις τον λοφον ενωπιον του Κυριου· και επεσον ουτε τα πετεινα του ουρανου ουτε τα θηρια του αγρου την νυκτα.

11Η δε Ρεσφα, η θυγατηρ του Αια, ελαβε σακκον και εστρωσεν αυτον επι τον βραχον, απο της αρχης του θερισμου ουτε τα πετεινα του ουρανου ουτε τα θηρια την νυκτα.

13Και υπηγγελθη προς τον Δαβιδ τι εκαμεν η Ρεσφα, η θυγατηρ του Αια, παλλακη του Σαουλ. 14Και υπηγγελθη προς τον Δαβιδ τι εκαμεν η Ρεσφα, η θυγατηρ του Αια, παλλακη του Σαουλ. 15Γα βασιλευς τους δυο υιους της Ρεσφα, θυγατρος του Αια, τους οποιους εγεννησεν εις τον Σαουλ, τον Αρμονει και Μεμφιβοσθε· και τους πεντε υιους της Μιχαλ, θυγατρος του Σαουλ, τους οποιους εγεννησεν εις τον Αδριηλ, υιον του Βαρζελλαι του Μεωλαθιτου, 9και παρεδωκεν αυτους εις τις χειρας των Γαβαωνιτων, και εκρεμασαν αυτους εις τον λοφον ενωπιον του Κυριου· και επεσον ουτε τα πετεινα του ουρανου ουτε τα θηρια την νυκτα.
τον ιοντάν αυτού εν γη Βενιαμίν εν Σηλα, εν τω ταφώ του Κεις, του πατρος αυτού· και εκαμον παντα
οσα προσεταξεν ο βασιλευς. Και μετα ταυτα εξιλεωθη ο Θεος προς την γην. 15Εγεινε δε παλιν
πολεμος των Φιλισταιων μετα του Ισραηλ· και κατεβη ο Δαβιδ και οι δουλοι αυτου μετ' αυτου και
επολεμησαν εναντιον των Φιλισταιων, και απεκαμεν ο Δαβιδ. 16Ο δε Ισβι-βενωβ, ο εκ των τεκνων
tου Ραφα, του οποιου της λογχης το βαρος ητο τριακοσιοι σικλοι χαλκου, οσις ητο περιεζωσμενος
ρομφαιαν νεαν, εσκοπευε να θανατωση τον Δαβιδ. 17Εβοηθησεν ομως αυτον Αβισαι, ο υιος της
Σερουιας, και επαταξε τον Φιλισταιον και εθανατωσεν αυτον. Τοτε οι ανδρες του Δαβιδ ωμοσαν
προς αυτον, λεγοντες, Δεν θελεις εξελθει πλεον μεθ' ημων εις πολεμον, δια να μη σβεσης τον
λυχνον του Ισραηλ. 18Μετα δε ταυτα εγεινε παλιν πολεμος μετα των Φιλισταιων εν Γωβ, εν τω
οποιοι Σιββεχαι ο Χουσαθιτς εθανατωσε τον Σαφ, οσις ητο εκ των τεκνων του Ραφα.

Chapter 22

1Και ελαλησεν ο Δαβιδ προς τον Κυριον τους λογους της ωδης ταυτης, καθ' ην ημεραν ο Κυριος
ηλευθερωσεν αυτον εκ χειρος παντων των εχθρων αυτου και εκ χειρος του Σαουλ· 2και ειπεν, Ο
Κυριος ειναι πετρα μου και φρουριον μου και ελευθερωτης μου· 3ο Θεος ειναι ο βραχος μου· επ'
αυτον θελω ελπιζει· η ασπις μου και το κερας της σωτηριας μου, ο υψηλος πυργος μου και η
καταφυγη μου, ο σωτηρ μου· συ εσωσας με εκ της αδικιας. 4Θελω επικαλεσθη τον αξιυμνητον
Κυριον, και εκ των εχθρων μου θελω σωθη.

409

Anonymous Greek Bible (Modern)
οικουμενης, εις την επιτιμησιν του Κυριου, απο του φυσηματος της πνοης των μυκτηρων αυτου. 17Εξαπεστειλεν εξ υψους ελαβε με· ειλκυσε με εξ υδατων πολλων. 18Ηλευθερωσε με εκ του δυνατου εχθρου μου, και εκ των μισουντων με, διοτι ησαν δυνατωτεροι μου. 19Προεφθασαν με εν τη ημερα της θλιψεως μου· αλλ' ο Κυριος εσταθη το αντιστηριγμα μου· 20Και εξαπεταιε με εις ευρυχωριαν· ηλευθερωσε με, διοτι ηνδοκησαν εις εμε. 21Αντημειψε με ο Κυριος κατα την δικαιοσυνην μου κατα την καθαροτητα των χειρων μου ανταπεδωκεν εις εμε. 22Προεφθασαν με εν τη ημερα της θλιψεως μου· αλλ' ο Κυριος εσταθη το αντιστηριγμα μου· 23Και εξηγαγε με εις ευρυχωριαν· ηλευθερωσε με, διοτι ηυδοκησεν εις εμε. 24Αντημειψε με ο Κυριος κατα την δικαιοσυνην μου· κατα την καθαροτητα των χειρων μου ανταπεδωκεν εις εμε. 25Διοτι εφυλαξα τας οδους του Κυριου και δεν ησεβησα εκκλινας απο του Θεου μου. 26Και εφυλαχθην απο της ανομιας μου. 27Διοτι πασαι αι κρισεις αυτου ησαν εμπροσθεν μου· και απο των διαταγματων αυτου δεν απεμακρυνθην. 28Και εσταθην αμεμπτος προς αυτον, και εφυλαχθην απο της ανομιας μου. 29Και ανταπεδωκεν εις εμε ο Κυριος κατα την δικαιοσυνην μου, κατα την καθαροτητα μου εμπροσθεν των οφθαλμων αυτου. 30Μετα οσιου, οσιος θελεις εισθαι, μετα ανδρος τελειου, τελειος θελεις εισθαι· 31μετα καθαρου, καθαρος θελεις εισθαι· και μετα διεστραμμενου διεστραμμα θελεις φερθη. 32Και θελεις σωσει λαον τεθλιμμενον· επι δε τους υπερηφανους οι οφθαλμοι σου ειναι, δια να ταπεινωσης αυτους, 33διοτι συ εισαι ο λυχνος μου, Κυριε· και ο Κυριος θελει φωτισει το σκοτος μου. 34Διοτι δια σου θελω διασπασει στρατευμα· δια του Θεου μου θελω υπερπηδησει τειχος. 35Του Θεου, η οδος αυτου ειναι αμωμος, ο λογος του Κυριου ειναι δεδοκιμασμενος· ειναι ασπις παντων των ελπιζοντων επ' αυτον. 36Διοτι τις Θεος, πλην του Κυριου; και τις φρουριον, πλην του Θεου ημων· 37ο Θεος ειναι το κραταιον οχυρωμα μου· και καθιστων αμωμον την οδον μου. 38Και κατελεπτυνα αυτους ως την σκονην της γης· συνετριψα αυτους ως τον πηλον της οδου και κατεπατησα αυτους. 39Και ηλευθερωσας με εκ των αντιλογιων του λαου μου· κατεστησας με κεφαλην εθνων· λαος, τον οποιον δεν εγνωρισα, εδουλευσεν εις εμε.
Chapter 23

1 Ουτοι δε ειναι οι λογοι του Δαβιδ, οι τελευταιοι· ο Δαβιδ, ο υιος του Ιεσσαι, ειπε, και ο ανηρ οστις ανεβιβασθη εις υψος, ο κεχρισμενος του Θεου του Ιακωβ και ο γλυκυς ψαλμωδος του Ισραηλ ειπε, 2 Πνευμα Κυριου ελαλησε δι' εμου, και ο λογος αυτου ηλθεν επι της γλωσσης μου.

3 Επεαν ο Δαβιδ ειπε προς εμε, ο Βραχος του Ισραηλ ελαλησεν, Ο εξουσιαζων επι ανθρωπου ας ηναι δικαιος, εξουσιαζων μετα φοβου Θεου· 4 Και θελει εισθαι ως το φως της πρωιας, οταν ανατελη ο ηλιος πρωιας ανεφελου, ως η εκ της γης χλοη απο της λαμψεως της εκ της βροχης.

5 Αν και ο οικος μου δεν ειναι τοιουτος ενωπιον του Θεου, διαθηκην ομως αιωνιον εκαμε μετ' εμου, διατεταγμενην κατα παντα και ασφαλη· οθεν τουτο ειναι πασα η σωτηρια μου και πασα η επιθυμια· αν και δεν εκαμε να βλαστηση.

6 Οι δε παρανομοι, παντες ουτοι θελουσι εισθαι ως ακανθαι εξωσμεναι, διοτι με χειρας δεν πιανονται· 7 Και οστις εγγιση αυτας, πρεπει να ηναι ωπλισμενος με σιδηρον και με ξυλον λογχης· και θελουσι κατακαυθη εν πυρι εν τω αυτω τοπω.

8 Ταυτα ειναι τα ονοματα των ισχυρων, τους οποιους ειχεν ο Δαβιδ· Ιοσεβ-βασεβεθ ο Ταχμονιτης, πρωτος των τριων· ουτος ητο Αδινω ο Ασωναιος, οστις εθανατωσεν οκτακοσιους εν μια μαχη.

9 Και μετ' αυτον, Ελεαζαρ ο υιος του Δωδω, υιου του Αχωχι, εις εκ των τριων ισχυρων μετα του Δαβιδ, οτε ωνειδισαν τους Φιλισταιους τους εκει συνηθροισμενους εις μαχην, και οι ανδρες Ισραηλ εσυρθησαν· 10 ουτος σηκωθεις, επαταξε τους Φιλισταιους, εωσου απεκαμεν η χειρ αυτου και εκολληθη η χειρ αυτου εις την μαχαιραν· και εκαμεν ο Κυριος σωτηριαν μεγαλην εν τη ημερα εκεινη, και ο λαος επεστρεψεν οπισω αυτου μονον δια να λαφυραγωγηση.

11 μετα δε τουτον Σαμμα, ο υιος του Αγαι, ο Αραριτης· και οι μεν Φιλισταιοι ειχον συναχθη εις σωμα, οπου ητο μεριδιον αγρου πληρες φακης, ο δε λαος εφυγεν απο προσωπου των Φιλισταιων· 12 ουτος δε εστηλωθη εν τω μεσω του αγρου και υπερησπισθη αυτον, και επαταξε τους Φιλισταιους· και ο Κυριος εκαμε σωτηριαν μεγαλην.

13 Κατεβησαν ετι τρεις εκ των τριακοντα αρχηγων και ηλθον προς τον Δαβιδ εν καιρω θερους εις το σπηλαιον Οδολλαμ· το δε στρατοπεδον των Φιλισταιων εστρατοπεδευσεν εν τη κοιλαδι Ραφαειμ.

14 Και ο Δαβιδ ητο τοτε εν οχυρωμα, και η φρουρα των Φιλισταιων τοτε εν Βηθλεεμ.

15 Και επεποθησεν ο Δαβιδ υδωρ και ειπε, Τις ηθελε μοι δωσει να πιω υδωρ εκ του φρεατος της Βηθλεεμ, του πλησιον της πυλης; 16 Και διεσχισαν οι τρεις ισχυροι το στρατοπεδον των Φιλισταιων και ηντλησαν υδωρ εκ του φρεατος της Βηθλεεμ, του εν τη πυλη, και λαβοντες εφεραν προς τον Δαβιδ· δεν ηθελησεν ομως να πιη, αλλ' εκαμεν αυτο σπονδην εις τον Κυριον· 17 και ειπε, Μη γενοιτο εις εμε, Κυριε, να πραξω τουτο· το αιμα των ανδρων, των πορευθεντων μετα κινδυνου της ζωης αυτων, να πιω εγω; Και δεν ηθελησε να πιη. Ταυτα εκαμον οι τρεις ισχυροι.

18 Αβισαι, ο αδελφος του Ιωαβ, υιος της Σερουιας, ητο πρωτος των τριων· και ουτος επαταξε τους δυο λεοντωδεις ανδρας του Μωαβ· ουτος ετι κατεβη και επαταξε λεοντα εν μεσω του λακκου εν ημερα χιονος.
τον Αιγυπτιον, ανδρα ωραιον· και εν τη χειρι του Αιγυπτιου ητο λογχη· εκεινος δε κατεβη προς αυτον με ραβδον, και αρπασας την λογχην εκ της χειρος του Αιγυπτιου, εθανατωσεν αυτον δια της ιδιας αυτου λογχης. 22Ταυτα εκαμε Βεναιας, ο υιος του Ιωδαε, και απεκτησεν ονομα μεταξυ των τριων ισχυρων. 23Ητο ενδοξοτερος των τριακοντα· δεν εφθασεν ομως μεχρι των τριων πρωτων· και κατεστησεν αυτον ο Δαβιδ επι των δορυφορων αυτου. 24Ασαηλ, ο αδελφος του Ιωαβ, ητο μεταξυ των τριακοντα· οιτινες ησαν Ελχαναν, ο υιος του Δωδω, εκ της Βηθλεεμ· 25Σαμμα ο Αρωδιτης· Ελικα ο Αρωδιτης· 26Χελης ο Φαλτιτης· Ιρας, ο υιος του Ικκης, ο Θεκωιτης· 27Αβιεζερ ο Πιραθωνιτης· Ιδδαι, εκ των κοιλαδων Γαας· 28Ελιαβα ο Σααλβωνιτης· Ιωναθαν, εκ των υιων Ιαασην· 29Σαμμα ο Αραριτης· Αχιαμ, ο υιος του Σαραρ, ο Αραριτης· 30Ελιφελετ, ο υιος του Αασβαι, υιος του Μααχαθιτου· Ελιαμ, ο υιος του Αχιτοφελ του Γιλωναιου. 31Εσραι ο Καρμηλιτης· Φααραι ο Αρβιτης· 32Ιγαλ, ο υιος του Ναθαν, απο Σωβα· ανι ο Γαδιτης· 33Σελεκ ο Αμμωνιτης· Νααραι ο Βηρωθαιος, ο οπλοφορος του Ιωαβ, υιου της Σερουιας· 34Ιρας ο Ιεθριτης· Γαρηβ ο Ιεθριτης· 35Ουριας ο Χετταιος· παντες τριακοντα επτα.

Chapter 24

1Και εξηφθη παλιν η οργη του Κυριου εναντιον του Ισραηλ, και διηγειρε τον Δαβιδ εναντιον αυτων να ειπη, Υπαγε, αριθμησον τον Ισραηλ και τον Ιουδαν. 2Και ειπεν ο βασιλευς προς τον Ιωαβ, τον αρχηγον του στρατευματος, οστις ητο μετ' αυτου· Διελθε τωρα πασας τας φυλας του Ισραηλ, απο Δαν εως Βηρ-σαβεε, και απαριθμησον τον λαον, δια να μαθω τον αριθμον του λαου. 3Και ειπεν ο Ιωαβ προς τον βασιλεα, Ειθε Κυριος ο Θεος σου να προσθεση εις τον λαον εκατονπλασιον αφ' ο, τι ειναι, και να ιδωσιν οι οφθαλμοι του κυριου μου του βασιλεως· πλην δια τι ο κυριος μου ο βασιλευς επιθυμει το πραγμα τουτο; 4Ο λογος ομως του βασιλεως υπερισχυσεν επι τον Ιωαβ και επι τους αρχηγους του στρατευματος· και ηλθεν ο Ιωαβ και οι αρχηγοι του στρατευματος απ' εμπροσθεν του βασιλεως, δια να απαριθμησωσι τον λαον του Ισραηλ. 5Και διεβησαν τον Ιορδανην και εστρατοπεδευσαν εν Αροηρ, εκ των δεξιων της πολεως, της εν μεσω της φαραγγος Γαδ, και προς Ιαζηρ. 6Επειτα ηλθον εις Γαλααδ και εις την γην Ταχτιμ-οδσει· και ηλθον εις Δαν-ιααν και περιξ, εως της Σιδωνος· 7και ηλθον εις το φρουριον της Τυρου και εις πασας τας πολεις των Ευαιων και των Χαναναιων· και εξηλθον κατα το νοτιον του Ιουδα εις Βηρ-σαβεε. 8Αφου δε περιωδευσαν πασαν την γην, ηλθον εις Ιερουσαλημ, εις το τελος εννεα μηνων και εικοσι ημερων. 9Και εδωκεν ο Ιωαβ εις τον βασιλεα το κεφαλαιον της απαριθμησεως του λαου· και ησαν ο Ισραηλ οκτακοσιαι χιλιαδες ανδρες δυναμεως συροντες ρομφαιαν· και οι ανδρες του Ιουδα πεντακοσιαι χιλιαδες. 10Και τη καρδια του Δαβιδ εκτυπησεν αυτον, αφου απηριθμησε τον λαον. Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Κυριον, Ημαρτησα σφοδρα, πραξας τουτο· και τωρα, δεομαι σου, Κυριε, αφαιρεσον την ανομιαν του δουλου σου, οτι εμωρανθην σφοδρα.
οτε εσηκωθη ο Δαβιδ το πρωι, ο λογος του Κυριου ηλθε προς τον Γαδ τον προφητην, τον βλεποντα τον Δαβιδ, λεγων, 12 Υπαγε και ειπε προς τον Δαβιδ, ουτω λεγει Κυριος· Τρια πραγματα εγω προβαλλω εις σε· εκλεξον εις σεαυτον εν εκ τουτων, και θελω σοι καμει αυτο. 13 Ηλθε λοιπον ο Γαδ προς τον Δαβιδ και ανηγγειλε προς αυτον και ειπε προς αυτον, θελεις να επελθωσιν εις σε επτα ετη πεινης επι την γην σου; η τρεις μηνας να φευγης απ' εμπροσθεν των εχθρων σου και να διωκωσιν; η τρεις μηνας να ηναι θανατικον εν τη γη σου; τωρα συλλογισθητι, και ιδε ποιαν αποκρισιν θελω φερει προς τον αποστειλαντα με. 14 Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Γαδ, Στενα μοι πανταχοθεν σφοδρα· ας πεσω λοιπον εις την χειρα του Κυριου, διοτι ειναι πολλοι οι οικτιρμοι αυτου· εις χειρα δε ανθρωπου ας μη πεσω. 15 Απεστειλε λοιπον ο Κυριος θανατικον επι τον Ισραηλ, απο πρωιας μεχρι του διωρισμενου καιρου, και απεθανον εκ του λαου, απο Δαν εως Βηρ-σαβεε, εβδομηκοντα χιλιαδες ανδρων. 16 Και οταν ο αγγελος εξετεινε την χειρα αυτου κατα της Ιερουσαλημ, δια να απολεση αυτην, μετεμεληθη ο Κυριος περι του κακου, και ειπε προς τον αγγελον, οστις εκαμεν εν τω λαω την φθοραν, Αρκει ηδη· συρε την χειρα σου. Ήτο δε ο αγγελος του Κυριου πλησιον του αλωνιου του Ορνα του Ιεβουσαιου. 17 Και ελαλησεν ο Δαβιδ προς τον Κυριον, οτε ειδε τον αγγελον τον θανατονοντα τον λαον, και ειπεν, Ιδου, εγω ημαρτον και εγω ηνομησα· ταυτα δε τα προβατα τι επραξαν; κατ' εμου λοιπον εστω η χειρ σου και κατα του οικου του πατρος μου. 18 Και ηλθεν ο Γαδ την ημεραν εκεινην προς τον Δαβιδ και ειπε προς αυτον, Αναβα, στησον θυσιαστηριον εις τον Κυριον εν τω αλωνιω Ορνα του Ιεβουσαιου. 19 Και ανεβη ο Δαβιδ κατα τον λογον του Γαδ, ως προσεταξεν ο Κυριος. 20 Και ανεβλεψεν ο Ορνα και ειδε τον βασιλεα και τους δουλους αυτου ερχομενους προς αυτον· και εξηλθεν ο Ορνα και προσεκυνησε τον βασιλεα κατα προσωπον αυτου εως εδαφους. 21 Και ειπεν ο Ορνα προς τον Δαβιδ, Ας λαβη ο κυριος μου ο βασιλευς και ας προσφερη εις θυσιαν ο, τι φαινεται αρεστον εις τους οφθαλμους αυτου· ιδου, οι βοες εις ολοκαυτωμα και τα αλωνικα εργαλεια και τα εργαλεια των βοων δια ξυλα. 22 Τα παντα εδωκεν ο Ορνα, ως βασιλευς, εις τον βασιλεα. Και ειπεν ο Ορνα προς τον Δαβιδ, Ας λαβη ο κυριος μου ο βασιλευς και ας προσφερη εις θυσιαν ο, τι φαινεται αρεστον εις τους οφθαλμους αυτου· ιδου, οι βοες εις ολοκαυτωμα και τα αλωνικα εργαλεια και τα εργαλεια των βοων δια ξυλα. 23 Τα παντα εδωκεν ο Ορνα, ως βασιλευς, εις τον βασιλεα. Και ειπεν ο Ορνα προς τον βασιλεα, Κυριος ο Θεος σου να ευαρεστηθη εις σε. 24 Και ειπεν ο βασιλευς προς τον Ορνα, Ουχι, αλλα θελω εξαπαντος αγορασει αυτο παρα σου δια αντιπληρωμης· διοτι δεν θελω προσφερει ολοκαυτωματα εις Κυριον τον Θεον μου δωρεαν. Και ηγορασεν ο Δαβιδ το αλωνιον και τους βοας δια πεντηκοντα σικλων αργυριου. 25 Και ηγοραση τον Βασιλευα, και δια της πληγης η Παναγια εις τον καπηλεον του Ισραηλ, και προσεφερεν ολοκαυτωματα και ειρηνικας προσφορας. Και εξιλεωθη η Κυριος προς την γην, και εσταθη η πληγη απο του Ισραηλ.

1 Kings

Chapter 1

413
Και ο βασιλεύς Δαβίδ ήτο γερών, προβεβηκὼς τὴν ηλίκιαν· καὶ εσκεπαζόν αυτον με ἱματια, πλὴν δὲν εὕθεμαινέτο. Ἐκινὸν οἱ δούλοι αὐτοῦ πρὸς αὐτοῦ, Αὐτὸς ἦν γερός ἐπὶ τὸν κύριον μου τὸν βασιλεύα νεάνιδα παρθένον εὐφημικῶς, διὰ νὰ ἱστατί οὐκ ἔσκεπαζότον αὐτον ἐν πάσι τοῖς οἰκομένεις τοῦ Ἰσραήλ. Ἐκεῖνο ἦν γερός τὸν στὸν κύριον μου βασιλεύα, καὶ τὸν συνελήφθη ἐμπρὸσταν τοῦ βασιλεοῦ καὶ ἐκεῖνη ἔσκεπαζότον αὐτον ἐν πάσι τοῖς οἰκομένεις τοῦ Ἰσραήλ. Ἐκεῖνο ἦν δὲν ἔσκεπαζότον εἰς τὸν κύριον μου τὸν βασιλεύα· διὰ τὸ αὐτὸν καὶ τὸν κύριον μου ἔσκεπαζότον ἐν πάσι τοῖς οἰκομένεις τοῦ Ἰσραήλ.
24Καὶ εἶπεν ο Ναθαν, Κυρίε μου βασίλευ, συ εἰπάς, Ο Αδωνιας θελει βασίλευσει μετ’ εμε καὶ αὐτος θελει καθίσει επι του θρονου μου; 25dioi kateβη σημερον και εσφαξε βοας καὶ σπευτα καὶ προβατα εν αφθονια, και εκάλεσε παντας τους υιους του βασιλεως και τους στρατηγους και Αβιαθαρ τον ιερεα· και ιδου, τρωγουσι και πινουσιν ενωπιον αυτου και λεγουσι, Ζητω ο βασιλεως Αδωνιας· 26εμε δε, εμε τον δουλον σου, και Σαδωκ τον ιερεα και Βεναιαν τον ιερεα και Βεναιαν τον υιον του Ιωδαε και Σολομωντα τον δουλον σου συντελεσε· 27παρα του κυριου μου του βασιλεως εγεινε το πραγμα τον επομενον, και δεν εφανερωσε δεν εκαλεσε ενωπιον αυτου και λεγεσα εμε δε ιδους ζητω ο βασιλεως Αδωνιας· 28και ειπε προς αυτους ο βασιλεως Δαβιδ και ειπε, Καλεσατε μοι την Βηθ-σαβεε. Και εισηλθεν ενωπιον του βασιλεως και εσταθη εμπροσθεν του βασιλεως. 29Και ζησεν ο βασιλεως και ειπε, Ζη Κυριος, οστις ελυτρωσε την ψυχην μου εκ πασης στενοχωριας, 30βεβαιως, καθως ωμοση προς σε εις Κυριον τον Θεον του Ισραηλ, λεγων, οτι Σολομων ο υιος σου θελει βασιλευσει μετ’ εμε, και αυτος θελει καθισει αντ’ εμου επι του θρονου μου, ουτω θελω καμει την ημεραν ταυτην.

415 Anonymous Greek Bible (Modern)
ευφραινομένοι, καὶ η πολις αντηχησεν· αυτη ειναι η φωνη, την οποιαν ηκουσατε· 46 και μαλιστα
ekαθησεν ο Σολομων επι του θρονου της βασιλειας· 47 και εισηλθον ετι οι δουλοι του βασιλεως
να ευχηθωσι τον κυριον ημων τον βασιλεα Δαβιδ, λεγοντες, Ο Θεος να λαμπρυνη το ονομα του
Σολομωντος υπερ το ονομα σου, και να μεγαλυνη τον θρονον σου και να μεγαλυνη τον θρονον
αυτου υπερ τον θρονον σου. και προσεκυνησεν ο βασιλεως επι της κλινης· 48 και ειπε προσετι ο
βασιλευς ουτως· Ευλογητος Κυριος ο Θεος του Ισραηλ, οστις εδωκεν εις εμε σημερον διαδοχον
καθημενον επι του θρονου μου, και οι οφθαλμοι μου βλεπουσι τουτο. 49 Τοτε παντες οι κεκλημενοι,
i, εξεπλαγησαν και σηκωθεντες, υπηγαν εκαστος την οδον αυτου.

Chapter 2

1 Επλησιασαν δε αι ημεραι του Δαβιδ να αποθανη· και παρηγγειλε προς τον Σολομωντα τον
υιον αυτου, λεγων, 2 Εγω υπαγω την οδον πασης της γης· συ δε ισχυε και εσο ανηρ· 3 και φυλαττε
tας εντολας Κυριου του Θεου σου, περιπατων εις τας οδους αυτου, φυλαττων τα διαταγματα
αυτου, τα προσταγματα αυτου και τας κρισεις αυτου και τας μαρτυρια αυτου, ως ειναι γεγραμμενον
εν τω νομω του Μωυσεως, δια να ευημερης εις παντα οσα πραττεις και πανταχου οπου αν στραφης·
4 δια να στηριξη ο Κυριος τον λογον αυτου, τον οποιον ελαλησε περι εμου, λεγων, Εαν οι υιοι σου
προσεχωσιν εις την οδον αυτων ωστε να περιπατωσιν ενωπιον μου εν αληθεια, εξ ολης της καρδιας
αυτων και εξ ολης της ψυχης αυτων, βεβαιως δεν θελει εκλειψει εις ανηρ επανωθεν του θρονου
του Ισραηλ. 5 Και ετι συ εξευρεις οσα εκαμεν εις εμε Ιωαβ ο υιος της Σερουιας, τι εκαμεν εις τους
δυο αρχηγους των στρατευματων του Ισραηλ, εις τον Αβενηρ τον υιον του Νηρ, και εις τον Αμασα
τον υιον του Ιεθερ, τοις οποιοις εφονευσε, και εκυψε το αιμα του πολεμου εν ειρηνη και εβαλε
το αιμα του πολεμου εις την ζωνην αυτου, την περι την οσφυν αυτου, και εις τα υποδηματα αυτου
tα εις τους ποδας αυτου. 6 Καμε λοιπον κατα την σοφιαν σου, και η πολια αυτου ας μη καταβη εις
tον αδην εν ειρηνη.

7 προς τους υιους υιως του Βαρζελλαι του Γαλααδιτου, οις ελεος, και ας εκ των εθοιντων επι της
tραπεζης σου· διοτι ουτως επλησιαν προς εμε, οτε εφευγον απο προσωπου του Αβεσσαλωμ του αδελφου σου.
8 Και ιδου, μετα σου Σιμει ο υιος του Γηρα, ο Βενιαμιτης, απο Βαουρειμ, οστις με κατηρασθη κατα
ηραν ανηρ καθ' ην ημεραν επορευομην εις Μαχαναιμ· κατεβη ομως προς απαντησιν μου εις τον
Αβεσσαλωμ του αδελφου σου, και εις τον Ιορδανην, και ωμοσα προς αυτον εις τον οικον σου.
Κυρίων, λέγων, Δεν θελω σε θανατωσεί δια ρομφαίας. 9Τώρα λοιπον μη αθωωσή αυτον· διότι εισαι ανήρ σοφός και εξευρείς τι πρέπει να καμήσει εις αυτόν, και να καταβιβάσεις την πολίαν αυτού με αίμα εις τον αδήν. 10Και εκοιμήθη ο Δαβίδ μετά των πατέρων αυτού και εταφή εν τη πόλει Δαβίδ. 11Αι ημέραι δε, τις οποίας εβασιλεύσεν ο Δαβίδ επί τον Ισραήλ, εγείναν τεσσαράκοντα ετη επτά ετη εβασιλεύσεν εν Χεβρών και τριακοντα τρία εβασιλεύσεν εν Ιερουσαλήμ. 12Καὶ εκαθήσασιν ὁ Σολώμων επί τοῦ θρόνου Δαβίδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· καὶ εστερεώθη ἡ βασιλεία αὐτοῦ σφοδρά.

11 Ἀδωνίας δὲ ο υιὸς τῆς Αγγείθ ἠλθε πρὸς τῇ Βηθ-σαβεε, τῇ μητέρᾳ τοῦ Σολώμοντος. Η δὲ εἶπεν, Ἔρχεσαι εν εἰρήνῃ; Καὶ εἶπεν, Ἐν εἰρήνῃ. 14Επείτα εἶπεν, Εἴχω λόγον τινα να εἰπώ προς σέ. Η δὲ εἶπε, Λαλήσον. 15Καὶ εἶπε, Ὑπατής ὁ βασιλεὰς Τοῦ Θεοῦ, διὸ τὸ θελεῖ θανατωθῆναι τὸν αδελφὸν σου διὰ τοῦ λόγου τοῦτον, ἐξ ἀληθείας καὶ ἀλήθειας. 16τώρα λοιπον μη αρνηθῇ σέ, ὅτι διὸ τοῦ δια πατρὸς σου καὶ τῶν πολιῶν αὐτοῦ, ἀλλὰ παρὰ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἔνας. 17Καὶ εἶπεν, Συς οὗτος ἐξευρέσθης ἀνίκωθεν τοῦ μετατιθῆναι τὴν βασιλείαν αὐτοῦ εἰς τὸν Αδωνίαν τὸν αδελφόν σου εἰς τῆς βασιλείας παντὸς Ῥωμαίου, διὸ τὸν Θεὸν παρὰ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἔνας. 18Και εἶπεν η Βηθ-σαβεε, Καλως· εγώ θελω λαλησει περι σου προς τον βασιλεα.

Και εισηλθεν η Βηθ-σαβεε προς τον βασιλεα Σολομωντα, δια να λαληση προς αυτον περι του Αδωνιου. Και εσηκωθη ο βασιλευς εις απαντησιν αυτης και προσεκυνησεν αυτην· επειτα εκαθησεν επι τον θρονον αυτου, και ετεθη θρονος εις την μητερα του βασιλεως· και εκαθησεν εις τα δεξια αυτου.

20Και ειπεν, Μιαν μικραν αιτησιν ζητω παρα σου· μη αρνηθης ταυτην εις εμε. Και ειπε προς αυτην ο βασιλευς, Ζητησον, μητηρ μου· διοτι δεν θελω σοι αρνηθη.

Η δε ειπεν, Ας δοθη η Αβισαγ η Σουναμιτις εις τον Αδωνιαν τον αδελφον σου δια γυναικα. 22Και αποκριθης ο βασιλευς Σολομων ειπε προς την μητερα αυτου, Και δια τι συ ζητεις την Αβισαγ την Σουναμιτιν δια τον Αδωνιαν; ζητησον δι' αυτον και την βασιλειαν, διοτι ειναι μεγαλητερος μου αδελφος· και δι' αυτον και δια τον Αβιαθαρ τον ιερεα και δια τον Ιωαβ τον υιον της Σερουιας.

Και ὅμωσεν ο βασιλευς Σολομων προς τον Κυριον, λεγον, Ουτω να καμη ο Θεος εις εμε και ουτω να προσθεση, εαν ο Αδωνιας δεν ελαλησε τον λογον τουτον κατα της ζωης αυτου· 24και τωρα, ζη Κυριος, οστις με εστερεωσε και με εκαθισεν επι του θρονου Δαβιδ του πατρος μου, και οστις εκαμεν εις εμε οικον, καθως υπεσχεθή, σημερον θελει θανατωθη ο Αδωνιας.

Και ἀπεβαλεν ο Σολώμων τον Αβιαθαρ απο του να ηναι ιερευς του Κυριου· δια να πληρωθη ο λογος του Κυριου, τον οποιον ελαλησε περι του οικου του Ἡλει εν Σηλω. 25Και η φημη ηλθε μεχρι του Ιωαβ· διοτι ο Ιωαβ εκλινεν οπισω του Αδωνιου, αν και δεν εκλινεν οπισω του Αβεσσαλωμ. Και εφυγεν ο Ιωαβ εις την σκηνην του Κυριου και επιασθη απο των κερατων του θυσιαστηριου.

Και απηγγελθη προς τον βασιλεα Σολομωντα, Οτι ο Ιωαβ εφυγεν εις την σκηνην του Κυριου· και ιδου, ειναι πλησιον του θυσιαστηριου. Τοτε απεστειλεν ο Σολωμος Βεναιαν τον υιον του Ιωδαε, λεγον, Υπαγε, πεσον επι αυτον.
ουτω λεγει ο βασιλευς· Εξελθε. Ο δε ειπεν, Ουχι, αλλ’ ενταυθα θελω αποθανει. Και ανεφερεν ο
Βεναιας αποκρισιν προς τον βασιλεα, λεγων, Ουτως ειπεν ο Ιωαβ και ουτω μοι απεκριθη.
31 ο δε βασιλευς ειπε προς αυτον, Καμε ως ειπε, και ειπεν εις αυτον και θαφον αυτον· δια να εξαλειψης
το αθων αιμα, το οποιον εχυσεν ο Ιωαβ, απ’ εμου και απο του οικου του πατρος μου·
και ο Κυριος θελει στρεψει το αιμα αυτων κατα της κεφαλης αυτου, οστις επεσεν επι δυο ανδρας
δικαιους και καλτηρους παρ’ αυτον, και εθανατωσην αυτους δια ρομφαις, μη ειδοτος του
πατρος μου Δαβιδ, τον Αβενηρ τον υιον του Νηρ, τον αρχιστρατηγον του Ισραηλ, και τον Αμασα
τον υιον του Ιεθερ, τον αρχιστρατηγον του Ιουδα·
και θελουσιν επιστρεψει τα αιματα αυτων
κατα της κεφαλης του Ιωαβ και κατα της κεφαλης του σπερματος αυτου, εις τον αιωνα· επι δε
tον Δαβιδ και επι το σπερμα αυτου και επι τον οικον αυτου και επι τον θρονον αυτου θελει εισθαι
eιρηνη παρα Κυριου εως αιωνος.
τοτε ανεβη Βεναιας ο υιος του Ιωδαε, και επεσεν επ’ αυτον
και εθανατωσεν αυτον· και εταφη εν τω οικω αυτου εν τη ερημω.
και κατεστησεν ο βασιλευς αντ’ αυτου Βεναιαν τον υιον του Ιωδαε επι του στρατευματος· και Σαδωκ τον ιερεα κατεστησεν
ο βασιλευς αντι του Αβιαθαρ.
και επολεσε τον Σιμει και ειπε προς αυτον, Οικοδομησον εις σεαυτον οικον εν Ιερουσαλημ και κατοικει εκει,
και επι τον Δαβιδ και επι το σπερμα αυτου και επι τον θρονον αυτου θελει εισθαι ειρηνη παρα Κυριου εως αιωνος.
τοτε ανεβη Βεναιας ο υιος του Ιωδαε, και επεσεν επ’ αυτον
και εθανατωσεν αυτον· και εταφη εν τω οικω αυτου εν τη ερημω.
και κατεστησεν ο βασιλευς αντ’ αυτου Βεναιαν τον υιον του Ιωδαε επι του στρατευματος· και Σαδωκ τον ιερεα κατεστησεν
ο βασιλευς αντι του Αβιαθαρ.
και επολεσε τον Σιμει και ειπε προς αυτον, Οικοδομησον εις σεαυτον οικον εν Ιερουσαλημ και κατοικει εκει,
και επι τον Δαβιδ και επι το σπερμα αυτου και επι τον θρονον αυτου θελει εισθαι ειρηνη παρα Κυριου εως αιωνος.
τοτε ανεβη Βεναιας ο υιος του Ιωδαε, και επεσεν επ’ αυτον
και εθανατωσεν αυτον· και επι τον οικον αυτου και επι τον θρονον αυτου θελει εισθαι ειρηνη παρα Κυριου εως αιωνος.
τοτε ανεβη Βεναιας ο υιος του Ιωδαε, και επεσεν επ’ αυτον
και εθανατωσεν αυτον· και επι τον οικον αυτου και επι τον θρονον αυτου θελει εισθαι ειρηνη παρα Κυριου εως αιωνος.
τοτε ανεβη Βεναιας ο υιος του Ιωδαε, και επεσεν επ’ αυτον
και εθανατωσεν αυτον· και επι τον οικον αυτου και επι τον θρονον αυτου θελει εισθαι ειρηνη παρα Κυριου εως αιωνος.
τοτε ανεβη Βεναιας ο υιος του Ιωδαε, και επεσεν επ’ αυτον
και εθανατωσεν αυτον· και επι τον οικον αυτου και επι τον θρονον αυτου θελει εισθαι ειρηνη παρα Κυριου εως αιωνος.
τοτε ανεβη Βεναιας ο υιος του Ιωδαε, και επεσεν επ’ αυτον
και εθανατωσεν αυτον· και επι τον οικον αυτου και επι τον θρονον αυτου θελει εισθαι ειρηνη παρα Κυριου εως αιωνος.
τοτε ανεβη Βεναιας ο υιος του Ιωδαε, και επεσεν επ’ αυτον
και εθανατωσεν αυτον· και επι τον οικον αυτου και επι τον θρονον αυτου θελει εισθαι ειρηνη παρα Κυριου εως αιωνος.
1 ἐκαμε δὲ ο Σολομὼν επιγαμίαν μετὰ τοῦ Φαραώ, βασιλέως τῆς Αἰγυπτος, καὶ ἐλαβε τὴν θυγατέρα τοῦ Φαραώ. ἐκεῖνη προσελήφθη, καὶ ἐπειδή δὲν ἦτο ἐκαμε διὸ αὐτὴν τὴν θυγατέρα τοῦ Φαραώ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, καὶ τοῦτο διὰ τῆς ἱεροσαλημ κυκλώ.

2 Πλὴν ὁ λαός ἐθυσιαζέν ἐπὶ τοὺς υψώτατους τόπους, ἐπεὶ δὲν ἦτο ἐκαμε καὶ εὐθυτὰ καρδιὰς διὰ τὸν υψώτατον τόπον τοῦ Κυρίου, εἰς τῆς ἡμέρας ταυτής.

3 Καὶ ἡγαπήσει ο Σολομὼν τὸν Κυρίον, περιπατών εἰς τὰ προσταγματα Δαβιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· μονον εθυσιαζε καὶ εθυμιαζεν επι τους υψηλους τοπους.

4 Καὶ υπήγεν ο βασιλευς εις Γαβαων, δια να θυσιαση εκει· διοτι εκεινος ητο ο υψηλος τοπος ο μεγας· χιλια ολοκαυτωματα προσεφερεν ο Σολομων επι το θυσιαστηριον εκεινο.

5 Εφανη δε ο Κυριος εν Γαβαων εις τον Σολομοντα καθ' υπνον δια νυκτος· και ειπεν ο Θεος, Ζητησον τι να σοι δωσω.

6 Ο δε Σολομων ειπε, Συ εκαμες μεγα ελεος προς τον δουλον σου Δαβιδ τον πατερα μου, επειδη περιεπατησεν ενωπιον σου εν αληθεια και εν δικαιοσυνη και εν ευθυτητι καρδιας μετα σου· και εφυλαξας εις αυτον το μεγα τουτο ελεος και εδωκας εις αυτον υιον καθημενον επι του θρονου αυτου, καθως την ημεραν ταυτην.

7 και τωρα, Κυριε Θεε μου, συ εκαμες τον δουλον σου βασιλεα αντι Δαβιδ του πατρος μου· και εγω ειμαι παιδαριον μικρον· δεν εξευρω πως να εξερχωμαι και να εισερχωμαι· και ο δουλος σου ειναι εν μεσω του λαου σου, τον οποιον εξελεξας, λαου μεγαλου, οσις εκ του πληθους δεν δυναται να αριθμηθη ουδε να λογαριασθη·

8 δος λοιπον εις τον δουλον σου καρδιαν νοημονα εις το να κρινη τον λαον σου, δια να διακρινω μεταξυ καλου και κακου· διοτι τις δυναται να κρινη τον λαον σου τουτον τον μεγαν;

9 και ηρεσεν ο λογος εις τον Κυριον, οτι ο Σολομων εζητησε το πραγμα τουτο.

10 και ειπεν ο Θεος προς αυτον, Επειδη εζητησας το πραγμα τουτο, και δεν εζητησας εις σεαυτον πολυζωιαν, και δεν εζητησας εις σεαυτον πλουτη, και δεν εζητησας την ζωην των εχθρων σου, αλλ' εζητησας εις σεαυτον συνεσιν δια να εννοης κρισιν,

11 ιδου, εκαμα κατα τους λογους σου· ιδου, εδωκα εις σε καρδιαν σοφην και συνετην, ωστε δεν εσταθη προτερον σου ομοιος σου, ουδε μετα σου ημερας σου·

12 και εαν περιπατης εις τας οδους μου, φυλαττων τα διαταγματα μου και τας εντολας μου, καθως περιεπατησε Δαβιδ ο πατηρ σου, τοτε θελω μακρυνει τας ημερας σου.
μου, ο δε νεκρος ειναι ο υιος σου. Η δε ειπεν, Ουχι, αλλ' ο νεκρος ειναι ο υιος σου, ο δε ζων ειναι ο υιος σου. Ουτως ελαλησαν ενωπιον του βασιλεως. 23Και ειπεν ο βασιλευς, Η μεν λεγει, Ουτος ο ζων ειναι ο υιος μου, ο δε νεκρος ειναι ο υιος σου· η δε λεγει, Ουχι, αλλ' ο νεκρος ειναι ο υιος σου, ο δε ζων ειναι ο υιος σου. 24Και ειπεν ο βασιλευς, φερετε μοι μαχαιραν. Και εφεραν την μαχαιραν εμπροσθεν του βασιλεως. 25Και ειπεν ο βασιλευς, Διαιρεσατε εις δυο το παιδιον το ζων, και δοτε το ημισυ εις την μιαν και το ημισυ εις την αλλην. 26Τοτε η γυνη, της οποιας ητο ο υιος ο ζων, ελαλησε προς τον βασιλεα, διοτι τα σπλαγχνα αυτης επονεσαν δια τον υιον αυτης, και ειπεν, Ω, κυριε μου, δος εις αυτην το παιδιον το ζων, και κατ' ουδενα τροπον μη θανατωσης αυτο. 27Η δε αλλη ειπε, Μητε ιδικον μου ας ηναι, μητε ιδικον σου· διαιρεσατε αυτο. 28Τοτε αποκριθεις ο βασιλευς, ειπε, Δοτε εις αυτην το παιδιον το ζων, και κατ' ουδενα τροπον μη θανατωσητε αυτο· αυτη ειναι μητηρ αυτου. 29Και ηκουσε πας ο Ισραηλ περι της κρισεως, την οποιαν ο βασιλευς εκρινε, και εφοβηθησαν τον βασιλεα· διοτι ειδον οτι σοφια Θεου ητο εν αυτω δια να καμνη κρινη.
των Φιλισταιων, και εως των οριων της Αιγυπτος· και εφερον δωρα και εσαν δουλοι εις τον Σολομοντα καθ' όλας τις ημερας της ζωης αυτου. 22· Η δε τροφη του Σολομωντος δια μιαν ημεραν ητο τριακοντα κοροι σεμιδαλεως και εξηκοντα κοροι αλευρου, 23· δεκα βοες σιτευτοι και εικοσι βοες νομαδικοι και εκατον προβατα, εκτος ελαφων και αγριων αιγων και δορκαδων και πτηνων θρεπτων. 24· Διοτι εξουσιαζεν επι πασαν την γην εντευθεν του ποταμου, απο Θαψα εως Γαζης, επι παντας τους βασιλεις εντευθεν του ποταμου· και ειχεν ειρηνην πανταχοθεν κυκλω αυτου.

Κατωκει δε ο Ιουδας και ο Ισραηλ εν ασφαλεια, εκαστος υπο την αμπελον αυτου και υπο την συκην αυτου, απο Δαν εως Βηρ-σαβεε, πασας τας ημερας του Σολομωντος. 26· Και ειχεν ο Σολομον τεσσαρακοντα χιλιαδας σταυλους ιππων δια τας αμαξας αυτου και δωδεκα χιλιαδας ιππεις. 27· Και οι σιταρχαι εκεινοι προεμηθευον τροφας δια τον βασιλεα Σολομωντα και δια παντας τους προσερχομενους εις την τραπεζαν του βασιλεως Σολομωντος, εκαστος εις τον μηνα αυτου· δεν αφινον να γινηται ουδεμια ελλειψις. 28· Εφερον ετι κριθας και αχυρον δια τους ιππους και τας ημιονους, εις τον τοπον οπου ησαν, εκαστος κατα το διωρισμενον εις αυτον.

Και εδωκεν ο Θεος εις τον Σολομων τεσσαρακοντα χιλιαδας σταυλους ιππων δια τας αμαξας αυτου και δωδεκα χιλιαδας ιππεις.

Chapter 5

1· Και απεστειλεν ο Χειραμ βασιλευς της Τυρου τους δουλους αυτου προς τον Σολομωντα, ακουσας ότι εχρισαν αυτον βασιλεα αντι του πατρος αυτου· διοτι ο Χειραμ ηγαπα παντοτε τον Δαβιδ. 2· Και απεστειλεν ο Σολομον προς τον Χειραμ, λεγων, 3· Συ εξευρεις οτι Δαβιδ ο πατηρ μου δεν ηδυνηθη να οικοδομηση οικον εις το ονομα Κυριου του Θεου αυτου, εξ αιτιας των πολεμων των περικυκλουντων αυτον πανταχοθεν, εωσου ο Κυριος εβαλε τους εχθρους αυτου υπο τα ιχνη των ποδων αυτου· 4· αλλα τωρα Κυριος ο Θεος μου εδωκεν εις εμε αναπαυσιν πανταχοθεν· δεν υπαρχει ουτε επιβουλος ουτε απαντημα κακον· 5· και ιδου, εγω λεγω να οικοδομησω οικον εις το ονομα Κυριου του Θεου μου, καθως ο Κυριος ελαλησεν προς τον Δαβιδ τον πατερα μου, λεγων, Ο υιος σου, τον οποιον θελω βαλει αντι σου επι τον θρονον σου, ουτος θελει οικοδομησει τον οικον εις το ονομα μου· 6· τωρα λοιπον προσταξον να κοψουσιν εις εμε κεδρους και οι δουλοι μου θελουσιν εισθαι μετα των δουλων σου· και θελω δωσει εις σε μισθον δια τους δουλους παντων των βασιλεων της γης, οσοι ηκουον την σοφιαν αυτου.
σου, κατα παντα οσα ειπας· διοτι σε εξευρεισ οτι μεταξυ ημων δεν ειναι ουδεις ουτως εμπειρος να κοπη ξυλα, ως οι Σιδωνιοι. 7Και ως ηκουσεν ο Χειραμ τους λογους του Σολομωντος, εχαρη σφοδρα και ειπεν, Ευλογητος Κυριος σημερον, οστις εδωκεν εις τον Δαβιδ ιουν σοφον επι τον λαον τον πολυν τουτον. 8Και απεστειλεν ο Χειραμ προς τον Σολομωντα, λεγων, Ηκουσα περι οσων εμηνυσας προς εμε· εγω θελω καμει παν το θελημα σου δια ξυλα κεδρινα και δια ξυλα πευκινα. 9οι δουλοι μου θελουσι καταβιβαζει αυτα εκ του Λιβανου εις την θαλασσαν· και εγω θελω καμει να φερωσιν αυτα εις σχεδιας δια της θαλασσης μεχρι του τοπου οντινα μηνυσην προς εμε· και να λυσωσιν αυτα εκει· συ δε θελεις παραλαβει αυτα· θελεις δε εκπληρωσει και συ το θελημα μου, διδων τροφα δια τον οικον μου.

Εδιδε λοιπον ο Χειραμ εις τον Σολομωντα ξυλα κεδρινα και ξυλα πευκινα, οσα ηθελεν. 11Ο δε Σολομων εδωκεν εις τον Χειραμ εικοσι χιλιαδας κορων σιτου δια τροφην του οικου αυτου και εικοσι κορους ελαιου κοπανισμενου· ουτως εδιδεν ο Σολομων εις τον Χειραμ κατ' ετος. 12Και εδωκεν εις τον Βασιλευν εικοσι χιλιαδας κορων σιτου δια τροφην του οικου αυτου και εικοσι κορους ελαιου κοπανισμενου. 13Εκαμε δε ο βασιλευς Σολομων ανδρολογιαν εκ παντος του Ισραηλ, και ητο η ανδρολογια τριακοντα χιλιαδες ανδρων. 14Και απεστελλεν αυτους εις τον Λιβανον, δεκα χιλιαδας τον μηνα κατα αλλαγην· ενα μηνα ησαν εν τω Λιβανω και δυο μηνας εν τοις οικοις αυτων· επι δε της ανδρολογιας ητο ο Αδωνιραμ.

Και ειχεν ο Σολομων εβδομηκοντα χιλιαδας αχθοφορων και ογδοηκοντα χιλιαδας λιθοτομων εν τω ορει· 16εκτος των επιστατων των διωρισμενων παρα του Σολομωντος, οιτινες ησαν επι των εργων, τρεις χιλιαδες και τριακοσιοι, επιστατουντες επι τον λαον τον δουλευοντα εις τα εργα.
τοὺς τοιχοὺς τοῦ οἴκου. 7 Καὶ ο ὁικὸς, ἐνῶ ὁκοδομεῖτο, ὁκοδομήθη με λίθους προποτομασμένους πρὶν μετακομισθῶσιν εκεῖ ὦστε ὀυτε σφυρὰ ὀυτὲ πελεκὺς οὐδὲν σιδηρεῖν ἐφαρμοσάτο ἡκουνθή ἐν τῷ οἴκῳ ἐνῶ ὁκοδομεῖτο. 8 Ἡ θύρα τῶν μεσῶν οἰκημάτων ἦτο εἰς τὴν δεξιάν πλευρὰν τοῦ οἰκοῦ καὶ ἀνεβαίνει εἰς τα οἰκηματὰ τοῦ μεσοῦ διὰ κλιμάκων ἐλικοειδῶν, καὶ εκ τοῦ μεσοῦ εἰς τὰ τρώγλαφα. 9 Οὕτως ὁκοδομήθη τὸν οἶκον καὶ εὐκείμενεν αὐτὸν· καὶ εὐσεβῶς ἔστι τὸν οἶκον καὶ ὁροφὰς κοίλωτας καὶ κοσμημάτα εἰς κέδρον. 10 Καὶ ὁκοδομήθη τὰ οἰκηματὰ κολλητὰ ἐφ᾽ ὅλων τοῦ οἰκοῦ, καὶ αὐξανθὲν ἐκεῖ τὸν οἰκοῦ διὰ κέδρων καὶ φοινίκων. 11 Καὶ ἦλθεν ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν Σολομώντα, λέγων,

12 Περὶ τοῦ οἰκοῦ τούτου, τὸν οποῖον συκοτούσῃ, εἰς ἐκ τῶν ἔντως ὑπὸ τοὺς προποτομασμένους ἀκμαῖον πρὸς τὴν δεξιάν πλευρὰν τοῦ οἰκοῦ, καὶ αὐξάνον ἐκεῖ τὰ οἰκηματὰ τοῦ μεσοῦ διὰ κλιμάκων ἐλικοειδῶν, καὶ εκ τοῦ μεσοῦ εἰς τὰ τρώγλαφα. 14 Οὕτως ὁκοδομήθη τὸν οἶκον καὶ εὐσυνετελέσεν αὐτὸν.

15 Καὶ ἐσανιδώσε τοὺς τοιχοὺς τοῦ οἴκου εσωθεν με σανιδας κεδρινας, ἀπὸ τοῦ εδαφοῦς τοῦ οἰκοῦ εως τῶν τοιχῶν τῆς στεγῆς· με καθαρὸν χρυσὸν ἐσκεπάσαν αὐτὰ εσωθεν· καὶ εσκεπασεν το εδαφος του οικου με σανιδας πευκινας. 16 Εσανιδωσε αυτο εσωθεν δια να ηναι το χρηστηριον, το αγιον των αγιων. 17 Ο δε οικος, τουτεστι ο ναος ο κατεμπροσθεν, ητο τεσσαρακοντα πηχων μηκους. 18 Καὶ τα κεδρινα ξυλα του οικου εσωθεν ησαν γεγλυμμενα με καλυκας και ανοικτα ανθη· τα παντα κεδρινα· δεν εφαινετο λιθος. 19 Και ητοιμασε το χρηστηριον εις το ενδοτερον του οικου, δια να θεση εκει την κιβωτον της διαθηκης του Κυριου. 20 Και το χρηστηριον ειχε κατα προσωπον εικοσι πηχων μηκος και εικοσι πηχων πλατος και εικοσι πηχων υψος· και εσκεπασεν αυτο με καθαρον χρυσιον· ουτως εσκεπασε και το θυσιαστηριον με κεδρον. 21 Και εσκεπασεν ο Σολομων τον οικον εσωθεν με καθαρον χρυσιον· και εκαμε χωρισμα με αλυσεις χρυσας εμπροσθεν του χρηστηριου και εσκεπασεν αυτο με χρυσιον. 22 Και ολον τον οικον εσκεπασε με χρυσιον, εωσου συνετελεσεν ολον τον οικον· εσκεπασεν ετι με χρυσιον αὐτο με χρυσιον. 23 Εσωθεν δε του χρηστηριου εκαμε δυο χερουβειμ εκ ξυλου ελαιας, δεκα πηχων το υψος. 24 Και ητο πεντε πηχαι του χερουβ και πεντε πηχαι της αλλης πτερυγος αυτου, δεκα πηχαι.
ανθή, και εσκεπασεν αυτα με χρυσιον, εφαπλωσας το χρυσιον επι τα χερουβειμ και επι τους φοινικας. 33Ουτως εκαμε και εις την πυλην του ναου παραστατας εκ ξυλου ελαιας, εν τετραγωνον. 34Και αι δυο θυραι ησαν εκ ξυλου πευκινου· τα δυο φυλλα της μιας θυρας εδιπλονοντο, και τα δυο φυλλα της αλλης θυρας εδιπλονοντο. 35Και ενεγλυψεν επ’ αυτας χερουβειμ και φοινικας και ανοικτα ανθη· και εσκεπασεν αυτα με χρυσιον εφηρμοσμενον επι την αναγλυφον εργασιαν. 36Και ωκοδομησε την εσωτεραν αυλην με τρεις σειρας πελεκητων λιθων και με μιαν σειραν δοκων κεδρινων. 37Εν τω τεταρτω ετει, τον μηνα Ζιφ, ετεθησαν τα θεμελια του οικου του Κυριου· 38και εν τω ενδεκατω ετει, τον μηνα Βουλ, οσις ειναι ο ογδοος μην, ετελειωθη ο οικος κατα παντα τα μερη αυτου και κατα πασαν την κατασκευην αυτου· ουτως εις επτα ετη ωκοδομησεν αυτον.

Chapter 7

1Και τον οικον αυτου ωκοδομησεν ο Σολομων εις δεκατρια ετη, και ετελειωσεν ολον τον οικον αυτου. 2Και ωκοδομησε τον οικον του δασους του Λιβανου· το μηκος αυτου ητο εκατον πηχων, και το πλατος αυτου πεντηκοντα πηχων, και το υψος αυτου τριακοντα πηχων, επι τεσσαρων σειρων στυλων κεδρινων, με δοκους κεδρινους επι των στυλων. 3Και εστεγασθη με κεδρον ανωθεν των δοκων, οι οποιοι εστετηριζοντο επι τεσσακοντα πεντε στυλων, δεκαπεντε εις την σειραν. 4Και ησαν παραθυρα εις τρεις σειρας, και ανταπεκρινετο παραθυρον εις παραθυρον κατα τρεις σειρας. 5Και πασαι αι θυραι και οι παρασταται ησαν τετραγωνοι, με τα παραθυρα· και ανταπεκρινετο παραθυρον εις παραθυρον κατα τρεις σειρας. 6Και εκαμε την στοαν εκ στυλων· το μηκος αυτης πεντηκοντα πηχων, και το πλατος αυτης τριακοντα πηχων· και ητο η στοα κατεμπροσθεν των στυλων του οικου, ωστε οι στυλοι και αι δοκοι ησαν κατα προσωπον αυτων. 7Εκαμεν ετι στοαν δια τον θρονον, οπου εμελλε να κρινη, την στοαν της κρισεως· και ητο εστρωμενη με κεδρον εκ του ενος μερους του εδαφους εως του αλλου. 8Και ο οικος αυτου, εις τον οποιον εκαθητο, ειχε μιαν αυλην εσωθεν της στοας, ουσαν της αυτης κατασκευης. Ο Σολομων εκαμεν ετι οικον δια την θυγατερα του Φαραω, την οποιαν ειχε λαβει, ομοιον με την στοαν ταυτην. 9Παντα ταυτα ησαν εκ λιθων πολυτελων, κατα τα μετρα των πριονισμενων λιθων, πριονισμενων δια πριονιου, εσωθεν και εξωθεν, εκ θεμελιου μεχρι του γειου, και εξωθεν εως της μεγαλης αυλης. 10Και το θεμελιον ητο εκ λιθων πολυτελων, λιθων μεγαλων, λιθων δεκα πηχων και λιθων οκτω πηχων. 11Και επανωθεν ησαν λιθοι πολυτελεις, κατα το μετρον των πριονισμενων λιθων, και κεδροι. 12Και εστειλεν ο βασιλευς Σολομων και ελαβε τον Χειραμ εκ της Τυρου. 13Ουτος ητο υιος γυναικος χηρας εκ φυλης Νεφθαλι, και ο πατηρ αυτου ανηρ Τυριος, χαλκουργος· και ητο πληρης τεχνης και συνεσεως και επιστημης εις το να εργαζηται παν εργον εν χαλκω. 14Και ηλθε προς τον βασιλεα Σολομωντα και εκαμε παντα τα εργα αυτου. 15Διοτι εχυσε τους δυο χαλκινους στυλους, δεκαοκτω πηχων υψους εκαστον στυλον· γραμμη δε δωδεκα πηχων περιεκυκλονεν εκαστον αυτων. 16Και
εκαμεν εκ χυτου χαλκου δυο επιθεματα, δια να θεση αυτα επι τας κεφαλας των στυλων· το υψος του ενος επιθεματος πεντε πηχων, και το υψος του αλλου επιθεματος πεντε πηχων· 17 & diktua pllektai eiragnmena alusidwmathe ekkurarmon, dia ta epithemata ta epi tis kephalheis twn stylon· epita dia to en epithema, kai epita dia to allo epithema. 18 Kαι ekame tous stylon, kai duo seirasa rodiwn kulkodhe to epi to en diktu, dia na sketaphe me rodia ta epithemata ta epi tis kephalheis twn stylon· kai ekame to auto eis to allo epithema. 19 Kαι ta epithemata, ta epi tis kephalheis twn stylon en tis stoai, hasan ergasiais krinwn teesarwn pihwn. 20 Kαι ta epithemata ta epi twn duo stylon eichon rodia kai epanwthein, plhsion tis koilias, tis para to diktuwto· kai ta rodia hasan diakosia kata seirase kulkodhe er ekaauto epithematou. 21 Kαι esthse tous stylon eis tis stoan tis vno· kai esthse tis stoan tis deziou, kai ekalese to onoma autoi Iachein· kai esthse tis stoan tis aristeron, kai ekalese to onoma autou Boas. 22 Kαι epi tis kephalheis twn stylon hto ergasia krinwn autous eteleiwhei h katasekewi twn stylon. 22 Ekame tis an wtoin stylon, deka pihwn apo xeioulos eis xeioulos, strogynulh kulkw· kai to wpos autis pente pihwn· kai grahmhe triaxkonta pihwn periezwvnnu authi kulkw. 24 Kαι upo to xeiulos autis kulkw hasan anaglyfha eis schhma kolokunthi perikuklonnta authi, deka kata pihhn, perikuklonnta tis thallasasan kulkw· ai duo seirase tois anaglyfois hasan chumeihei omou me autin. 25 Ἰστατο δε επι δωδεκα βοων· τρεις εβλεπον προς βορραν, και τρεις εβλεπον προς δυσμας, και τρεις εβλεπον προς νοτον, και τρεις εβλεπον προς ανατολας· και η θαλασσα εκειτο επ' αυτων· και ολα τα οπισθα αυτων ήσαν προς τα εσω. 26 Kαι to paxos autis hto mias palamhis, kai to xeioulos autis kateeskeusanewn ows xeioulos pothion, ows antheta kринoν εxworhe de duo xiliaidhas basth. 27 Ekamein eti deka baseis xalkinas· teesarwn pihwn to mhoi tis mias basewos, kai teesarwn pihwn to platos authis, kai triwn pihwn to wpos authis. 28 H de ergasia twn basewon hto toiauthei eirown synkelismata, kai to synkelismata hasan entos twn kioniskwn. 29 Kαι epi twn synkelismatwn twn entos twn kioniskwn hasan leontes, boes kai xeroubeis· kai epi twn kioniskwn an touto anwthen to upobastagma· upokatubhein de twn leonton kai bovon hasan krososi anaglyfoi kremamei. 30 Kαι ekaspi basis eixe teesarach xalkinous trochous kai azoynas xalkinous· kai to teesarach gnwrias authis eirwn wmos· hto tou loutiva hasan oi wmosi xntoi, ekastos apetanti tois krosows. 31 Kαι to stoma authis, esowhen tis kefalidwos kai anwthen, hto mia pihh· hto de to stoma authis strogynuln, kateeskeusanewn eis to upobastagma, mia pihh kai hmiwia· kai epi epoun tis stoarmatos authis hasan excharaghmeta mena twn synkelismaton autwn, tetragwuna onta, soux strogynula. 32 Kαι upo to synkelismata hasan teesaraches trochoi· kai oi azoynes twn trochwn enounotan me tin basin· kai to wpos ekast tw trochoi hto mias pihh· hmiwia. 33 Kαι h eragasia twn trochwn hto ous h eragasia tou trochoi tis amazes· oi azoynes autwn kai oi plhnai autwn kai epiowtra autwn kai oi aktines authwn hasan ola chuta. 34 Kαι hasan teesaraches wmosi eis ta teesaraches gnwrias ekastis basewos· kai oi wmosi hasan sunexeia tis basewos. 35 Kαι en h koruphe tis basewos hto strogynulon perizomh hmiwias pihh tou wpos· kai en h koruphe tis basewos to xeli authis kai to synkelismata authis hasan ek tis authis. 36 Epi de tis plakes twn xeiloses authis kai epi to synkelismata authis, enexharashe xeroubeis, leontas kai foineis, kata analogian ekastis,
και κροσσοῦς κυκλω. 37 Κατὰ τούτον τὸν τρόπον εκαμὲν τὰς δεκα βάσεις· πασὶ εἰ ὁ τὸ αὐτὸ χυσίμων, τὸ αὐτὸ μετρῶν, τὸ αὐτὸ εἰγχαραγμα. 38 Εκαμὲν εἰ δεκα λουτῆρας χαλκίνους· εκαστὸς λουτήρ εξωρει τεσσάρακον λουτῆρῃ τοῦτος τοὺς πλοῖους πληξὶ· καὶ εφ' εκαστῆς τῶν δεκα βάσεων ἦτο εἰς λουτήρῃ. 39 Καὶ εἶδον τὰς βάσεις, πεντε ἐπὶ τὸ δεξιόν πλαγίον τοῦ οἴκου καὶ τὰς ταπαρίας καὶ τὰς λεκάνας. Οὕτως εὐποιοῦσιν διὰ τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου, ησαν εἰς τὸν βασιλεὰ Σολομὼντα· εκαστὸς λουτήρ εὑρεῖ τεσσάρακον βαθμὸς, καὶ εὑρεῖ τοὺς δικτύας διὰ τὰς δύο σφαίρας τῶν επιθεμάτων, διὰ τὸν χαλκόν καὶ τὰς φιάλας καὶ τὰς λαβίδας· καὶ διὰ τὰς δεκα βάσεις· καὶ τὰς δωδεκά βοας· καὶ τὰς λεβέντιας καὶ τὰς πτυρίδας· καὶ παντὰ τὰ ταυτὰ τὰ σκεύη αὐτὰ τὰ σκεύη, τὰ πολλὰ σφοδρὰ· τὸ βάρος τοῦ χαλκοῦ δὲν ἦδυνατο λογαριασθῆ. 40 Καὶ ἐκαμὲν ὁ Χειραμ ὁ βασιλεὺς ὁ Σολομὼντα, εἰσεφέρεται, ἐν τῷ ναῷ τῶν Βασιλείων Δαβίδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· τὸ αργυρίον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη τὰ ἐν τῷ ναῷ τοῦ Κυρίου, ἦσαν εἰς τὸν βασιλεῖον τοῦ Κυρίου.
μετ’ αυτού εμπροσθεν της κιβωτού, θυσιαζόντες προβάτα και βοας, οσα δεν ήταν δυνατόν να λογαριασθούσι και να αριθμηθούσι δια το πλήθος. 6Και εισηγαγόν οι ιερείς την κιβωτό της διαθήκης του Κυρίου εις τον τοπον αυτής, εις το χρηστήριον του οικου, εις τα αγα των αγιων, υποκατω των πτερυγών των χερουβείων. 7Διοτι τα χερουβεία εισήχθησαν εξηπλωμένας τας πτερυγας επι τον τοπον της κιβωτού, και εις εναθεμπότον την κιβωτον και τους μοχλους αυτης ανώθεν. 8Και εξείχον οι μοχλοι, και εις υπόθεσιν τα ακρα των μοχλων εκ του αγιου τοπού εμπροσθεν του χρηστήριου, εξωθεν ομως δεν εξείχον τας ακρας. 9οι ιερείς εισήγαγον οι ιερείς την κιβωτόν της διαθήκης του Κυρίου εις τον τοπον αυτής, εις το χρηστήριον του οικου, εις τα αγια των αγιων, υποκατω των πτερυγων των χερουβείων. 10Και ειπεν οι ιερείς εις τον αγιαστήριου, αι δυο πλακες, τις οποιας ο Μωυσης εθεσεν εκει εις Χωρηβ, απου ο Κυριος εκαμε διαθήκην προς τους υιους Ισραηλ, υποκατω των πτερυγων των χερουβείων. 11Διοτι τα χερουβεία είχον εξηπλωμενας τας πτερυγας επι τον τοπον της κιβωτού, και τα χερουβεία εκαλυπτον την κιβωτον και τους μοχλους αυτης ανωθεν. 12Και εξείχον οι μοχλοι, και εφαίνοντο τα ακρα των μοχλων εκ του αγιου τοπου εμπροσθεν του χρηστηριου, εξωθεν ομως δεν εφαίνοντο· και ειναι εκει εως της σημερον. 13Διοτι τα χερουβεία ειχον εξηπλωμενας τας πτερυγας επι τον τοπον της κιβωτού, και τα χερουβεία εκαλυπτον την κιβωτον και τους μοχλους αυτης ανωθεν. 14Και εξειχον οι μοχλοι, και εφαινοντο τα ακρα των μοχλων εκ του αγιου τοπου εμπροσθεν του χρηστηριου, εξωθεν ομως δεν εφαινοντο· και ειναι εκει εως της σημερον.
τον οποίον ελαλήσας πρὸς τὸν δοῦλον σου Δαβίδ τὸν πατέρα μου. 27 Ἀλλα θελεῖ αληθῶς κατοικῆσαι Θεός εἰς τῆς γῆς; ἰδοὺ, ο ὦρανος καὶ ο ὦρανος τῶν ὦρανων δὲν εἶναι ἱκανοὶ να σε χωρέσωσί· ποσὸν οὐλογώτερον ο οἶκος αὐτοῦ, τὸν οποίον οἰκοδομῆσα. 28 Πλὴν ἐπιβλέψῃ εἰς τὴν προσευχήν τοῦ δοῦλου σου καὶ εἰς τὴν δήσειν αὐτοῦ, Κυρίε Θεέ μου, ὡστε να εἰσακουσῆς τῆς κραυγῆς καὶ τῆς δήσεως, τὴν οποίαν ο δοῦλος σου δεῖται ενώπιον σου τὴν σήμερον. 29 διὰ να ην αἱ οὐράλμοι σου ανεωγμένοι πρὸς τὸν οἶκον τοῦτον νῦκτα καὶ ημέραν, πρὸς τὸν τοπὸν περὶ τοῦ οποίου εἶπας, Τὸ οἷον τοῦ οἴκου αὐτοῦς, ἀνατείνωσον τὴν κραυγήν καὶ τὴν δήσειν αὐτοῦ, διὰ να καθαρίσῃς τοὺς δούλους σου. 30 Καὶ ἐπιτίθηται εἰς τὴν προσευχήν τοῦ δοῦλου σου καὶ εἰς τὴν δήσειν αὐτοῦ, Κυρίε Θεέ μου, ὡστε να εἰσακουσῆς τῆς κραυγῆς καὶ τῆς δήσεως, τὴν οποίαν ο δοῦλος σου δεῖται ενώπιον σου τὴν σήμερον.
οκοδομησα. 44Όταν ο λαος σου εξελθη εις πολεμον εναντιον των εχθρων αυτων, οπου αποστειλης αυτους, και προσευχηθωσιν εις τον Κυριον, προς την πολιν, την οποιαν εξελαξας, και τον οικον, τον οποιον οκοδομησα εις το ονομα σου, 45τοτε επακουσον εκ του ουρανου της προσευχης αυτων και της δεησεως αυτων, και καμε το δικαιον αυτων. 46Όταν αμαρτησωσιν εις σε, διοτι ουδεις ανθρωπος ειναι αναμαρτητος, και οργισθης εις αυτους και παραδωσης αυτους εις τον εχθρον, ωστε οι αιχμαλωτισται να φερωσιν αυτους αιχμαλωτους εις την γην του εχθρου, μακραν η πλησιον, και ελθωσιν εις εαυτους εν τη γη, οπου εφερθησαν αιχμαλωτικοι, και επιστρεψωσι και δεηθωσι προς σε εν τη γη των αιχμαλωτισαντων αυτους, λεγοντες, Ημαρτομεν, ηνομησαμεν, ηδικησαμεν, και συγχωρησον εις τον λαον σου, τον αμαρτησαντα εις σε, και αφες πασας τας παραβασεις αυτων, δια των οποιων εγειναν παραβαται εναντιον σου, και κινησον εις οικτιρμον αυτων τους αιχμαλωτισαντας αυτους ὡστε να οικτειρωσιν αυτους· 47διοτι λαος σου και κληρονομια σου ειναι, τον οποιον εξηγαγες εξ Αιγυπτου, εκ μεσου του σιδηρου χωνευτηριου.

52Ας ηναι λοιπον οι οφθαλμοι σου ανεωγμενοι εις την δεησιν του δουλου σου και εις την δεησιν του λαου σου Ισραηλ, δια να εισακουης αυτους περι οσων σε επικαλεσθωσι, διοτι συ εξεχωρισας αυτους απο παντων των λαων της γης, δια να ηναι κληρονομια σου, καθως ελαλησας δια χειρος Μωυσεως του δουλου αυτου, οτε εξηγαγες τους πατερας ημων εξ Αιγυπτου, Δεσποτα Κυριε. 53Και αφου ετελειωσεν ο Σολομων να καμνη ολην την προσευχην και την δεησιν ταυτην προς τον Κυριον, εσηκωθη απ' εμπροσθεν του θυσιαστηριου, οπου ητο γονυπετης με τας χειρας αυτου εξηπλωμενας προς τον ουρανον.

58Και ουτοι οι λογοι μου, τους οποιους εδεηθην ενωπιον του Κυριου, να ηναι ημεραν και νυκτα πλησιον Κυριου του Θεου ημων, δια να καμνη το δικαιον του δουλου αυτου και το δικαιον του λαου αυτου Ισραηλ, καθως εν τη ημερα ταυτη.
τον οικον του Κυριου ο βασιλευς και παντες οι υιοι Ισραηλ. 64Την αυτην ημεραν καθιερωσεν ο βασιλευς το μεσον της αυλης της κατα προσωπον του οικου του Κυριου· διοτι εκει προσεφερε τα ολοκαυτωματα και την εξ αλφιτων προσφοραν και το στεαρ των ειρηνικων προσφορων· επειδη το θυσιαστηριον το χαλκινον, το κατ' εμπροσθεν του Κυριου, ήτο μικρον ωστε να χωρεση τα ολοκαυτωματα και την εξ αλφιτων προσφοραν και το στεαρ των ειρηνικων προσφορων. 65Και κατ' εκεινον τον καιρον εκαμεν Σολομων την εορτην, και πας ο Ισραηλ μετ' αυτου, συναξις μεγαλη, απο της εισοδου Αιμαθ μεχρι του ποταμου Αιγυπτου, ενωπιον Κυριου του Θεου ημων, επτα ημερας και επτα ημερας, δια παντα τα αγαθα οσα ο Κυριος εκαμε προς Δαβιδ τον δουλον αυτου και προς Ισραηλ τον λαον αυτου.

Chapter 9

1Και αφου ετελειωσεν ο Σολομων, να οικοδομη τον οικον του Κυριου και τον οικον του βασιλεως και παντα οσα επεθυμει ο Σολομων και ηθελε να καμη, 2εφανη ο Κυριος εις τον Σολομωντα δευτεραν φοραν, καθως εφανη εις αυτον εν Γαβαων. 3Και ειπεν ο Κυριος προς αυτον, Ηκουσα της προσευχης σου και της δεησεως σου, την οποιαν εδεηθης ενωπιον μου. Ηγιασα τον οικον τουτον, τον οποιον ωκοδομησας, δια να θεσω εκει το ονομα μου εις τον αιωνα· και θελουσιν εισθαι οι οφθαλμοι μου και η καρδια μου εκει δια παντος. 4Και συ εαν περιπατησης ενωπιον μου, καθως περιεπατηση Δαβιδ ο πατηρ σου, εν ακεραιοτητι και εν ευθυτητι, ωστε να καμνης κατα παντα οσα προσεταξα εις σε, να φυλαττης τα διαταγματα μου και τας κρισεις μου, τοτε θελω στερεωσει τον θρονον της βασιλειας σου επι τον Ισραηλ εις τον αιωνα, καθως υπεσχεθην προς Δαβιδ τον πατερα σου, λεγων, Δεν θελει εκλειψει εις σε ανηρ επανωθεν του θρονου του Ισραηλ. 5Εαν ποτε στραφητε απ' εμου, σεις η τα τεκνα σας, και δεν φυλαξητε τας εντολας μου, τα διαταγματα μου, τα οποια εθεσα εμπροσθεν σας, αλλα υπαγητε και λατρευσητε αλλους θεους και προσκυνησαν αυτους, τοτε θελω εκριζωσει τον Ισραηλ απο προσωπου της γης, την οποιαν εδωκα εις αυτους· και τον οικον τουτον, τον οποιον ηγιασα δια το ονομα μου, θελω απορριψει απο προσωπου μου· και ο Ισραηλ θελει εισθαι εις παροιμιαν και εμπαιγμον μεταξυ παντων των λαων. 6Περι δε του οικου τουτου, οστις εγεινε τοσον υψηλον ποταμου, πασς ο διαβαινων πλησιον αυτου θελει μενει εκθαμβος και θελει καμνει συριγμον· και θελουσι λεγει, Δια τι ο Κυριος εκαμεν ουτως εις την γην ταυτην και εις τον οικον τουτον; 7Και θελουσι αποκρινεσθαι, Επειδη ηκουσαν απο εμους, οστις εκτιμαν τον βασιλην της γης την Ισραηλ, και αποτελησαν τον βασιλην του Ισραηλ εις τον αιωνα, καθως περιπατησεν προς φυλαττειν τα διαταγματα μου και τις κρισεις μου. 8Και ωκοδομησε τους δυο οικους, τον οικον του Κυριου και τον οικον του βασιλεως, ο δε Χειραμ ο βασιλευς της Τυρου ειχε βοηθησει τον Σολομωντα με ξυλα κεδρου και με ξυλα πευκης και με χρυσιον.
ολην την επιθυμιαν αυτου, τοτε ο βασιλευς Σολομων εδωκεν εις τον Χειραμ εικοσι πολεις εν τη γη της Γαλιλαιας. 12Και εξηλθεν ο Χειραμ απο της Τυρου δια να ιδη τας πολεις, τας οποιας εδωκεν ο Σολομων εις αυτον· και δεν ηρεσαν εις αυτον. 13Και ειπε, Τι ειναι αι πολεις αυται, τας οποιας μοι εδωκας, αδελφε μου; και εκαλεσεν αυτας γην Καβουλ, εως της ημερας ταυτης. 14Και απεστειλεν ο Χειραμ εις τον βασιλεα εκατον εικοσι ταλαντα χρυσιου. 15Ουτος δε ειναι ο τροπος του φορου, τον οποιον επεβαλεν ο βασιλευς Σολομων, δια να οικοδομηση τον οικον του Κυριου και τον οικον εαυτου και την Μιλλω και το περιτειχισμα της Ιερουσαλημ και την Άσωρ και την Μεγιδδω και την Γεζερ. 16Διοτι Φαραω ο βασιλευς Αιγυπτου ειχεν αναβη και κυριευσει την Γεζερ και κατακαυσει αυτην εν πυρι, και τους Χαναναιους τους κατοικουντας εν τη πολει ειχε φονευσει και ειχε δωσει αυτην δωρον εις την θυγατερα αυτου, την γυναικα του Σολομωντος. 17Και ωκοδομησεν ο Σολομων την Γεζερ και την Βαιθ-ωρων την κατωτεραν, 18και την Βααλαθ, και την Θαδμωρ εν τη ερημω της γης, 19και πασας τας πολεις των αποθηκων, τας οποιας ειχεν ο Σολομων, και τας πολεις των αμαξων και τας πολεις των ιππεων και τι επεθυμησεν ο Σολομων να οικοδομηση εν Ιερουσαλημ και εν τω Λιβανω και εν παση τη γη της επικρατειας αυτου. 20Παντα δε τον λαον τον εναπολειφθεντα εκ των Αμορραιων, των Χετταιων, των Φερεζαιων, των Ευαιων και των Ιεβουσαιων, οιτινες δεν ησαν εκ των υιων Ισραηλ, 21αλλ' εκ των τεκνων εκεινων των εναπολειφθεντων εν τη γη, τους οποιους οι υιοι Ισραηλ δεν ηδυνηθησαν να εξολοθρευσωσιν, επι τουτους ο Σολομων επεβαλε φορον εως της ημερας ταυτης. 22Εκ δε των υιων Ισραηλ ο Σολομων δεν εκαμεν ουδενα δουλον· διοτι ησαν ανδρες πολεμισται και θεραποντες αυτου και μεγιστανες αυτου και ταξιαρχοι αυτου και αρχοντες των αμαξων αυτου και των ιππεων αυτου. 23Οι δε αρχηγοι των επιστατουντων επι τα εργα του Σολομωντος, ησαν πεντακοσιοι πενηκοντα, εξουσιαζοντες επι τον λαον τον δουλευοντα εις τα εργα. 24Ανεβη δε η θυγατηρ του Φαραω εκ της πολεως Δαβιδ εις τον οικον αυτης, τον οποιον ο Σολομων ωκοδομησε δι' αυτην· τοτε ωκοδομησε την Μιλλω. 25Και προσεφερεν ο Σολομων τρις του ενιαυτου ολοκαυτωματα και ειρηνικας προσφορας επι του θυσιαστηριου, το οποιον ωκοδομησεν εις τον Κυριον, και εθυμιαζεν επι του οντος εμπροσθεν του Κυριου· ουτως ετελειωσε τον οικον. 26Ακουσα δε η βασιλισσα της Σεβα την περι του ονοματος του Κυριου φημην του Σολομωντος, ηλθε δια να δοκιμαση αυτον δι' αινιγματων. 27Και ηλθεν εις Ιερουσαλημ μετα συνοδιας μεγαλης σφοδρα, μετα καμηλων πεφορτωμενων αρωματ και χρυσον πολυν σφοδρα και λιθους πολυτιμους· και οτε ηλθε προς τον Σολομωντα, ελαλησε μετ' αυτου περι παντων οσα ειχεν εν τη καρδια αυτης.
3Και εξήγησεν εἰς αὐτὴν ο Σολομὼν πάντα τα ἐρωτήματα αὐτῆς· δὲν εστάθη οὐδὲν κεκρυμμένον ἀπὸ τοῦ βασιλέως, τὸ ὁποῖον δὲν εξῆγησεν εἰς αὐτὴν. 4Καὶ ἱδοῦσα ἡ βασιλίσσα τῆς Σεβά πασαν τὴν σοφίαν τοῦ Σολομῶντος καὶ τὸν οἶκον τὸν ὁποίον ὁ κύριος ἐκατέστη, καὶ τα φαγητά της τράπεζης καὶ τὴν καθεδρίαν τῶν δουλῶν αὐτοῦ καὶ τὴν στάσιν τῶν υποφυγάς τούτων καὶ τὴν αναβασιν αὐτοῦ, δι’ ἑκείνης ἀνεβαίνει εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, εὐθυγραμμίζοντας. 5Καὶ εἶπε πρὸς τὸν βασιλέα, Ἀληθῶς ἡτο ο λόγος, ὁ ὁποῖον ἠκούσα εἰς τὴν γῆ μου, περὶ τῶν ἐργῶν σου καὶ τῆς σοφίας σου. 6Καὶ εἰπε πρὸς τὸν βασιλέα, Αληθῶς ἡτο ο λόγος, τὸν οποῖον ἠκούσα εἰς τὴν γῆ μου, περὶ τῶν ἐργῶν σου καὶ τῆς σοφίας σου. 7Αλλὰ δὲν επιστεύσαν εἰς τοὺς λόγους, εἰς αἱδον ὁ θεός σου καὶ θεοῦ σου· καὶ εἶδον οἱ οφθαλμοί μου· καὶ εἰδο, ἡ δυσμή τοῦ οἰκον τοῦ Σολομωντος, καὶ ἡ μεγαλότητα τὴς ὑποτασίας τοῦ Κυρίου, ἐγένετο εἰς εἰρήνην εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, εὐθυγραμμίζοντας. 8Πορευτικὰ χαράματα ἔργα τοῦ βασιλείου καὶ τον ὁποῖον ἠκούσα εἰς τὴν γῆ μου, περὶ τῶν ἐργῶν σου καὶ τῆς σοφίας σου. 9Αλλὰ δὲν επιστεύσαν εἰς τοὺς λόγους, εἰς αἱδον ὁ θεός σου καὶ θεοῦ σου· καὶ εἶδον οἱ οφθαλμοί μου· καὶ εἰδο, ἡ δυσμή τοῦ οἰκον τοῦ Σολομωντος, καὶ ἡ μεγαλότητα τοῦ Κυρίου, ἐγένετο εἰς εἰρήνην εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, εὐθυγραμμίζοντας.
υον Σολομωντος, δια να ακουσωσι την σοφιαν αυτου, την οποιαν ο Θεος εδωκεν εις την καρδιαν αυτου. 25Και εφερον εκαστος αυτων το δωρον αυτου, σκευη αργυρα και σκευη χρυσα και στολας και πανοπλιας και αρωματα, εποιους και ημιονους, κατ’ ετος. 26Και συνηθροισεν ο Σολομων αμαξας και ιππεις· και ειχε χιλιας τετρακοσιας αμαξας και δωδεκα χιλιαδας ιππεων, τους οποιους εθεσεν εις τας πολεις των αμαξων και πλησιον του βασιλεων εν Ιερουσαλημ. 27Και κατεστησεν ο βασιλευς εν Ιερουσαλημ τον αργυρον ως λιθους, και τας κεδρους κατεστησεν ως τας εν τη πεδιαδι συκαμινους, δια την αφθονιαν. 28Εγινετο δε εις τον Σολομωντα εξαγωγη ιππων και λινου νηματος εξ Αιγυπτου· το μεν νημα ελαμβανον οι εμποροι του βασιλεως εις ωρισμενην τιμην. 29Εκαστη δε αμαξα ανεβαινε και εξηρχετο εξ Αιγυπτου δια εξακοσιους σικλους αργυρους, και εκαστος ιππος δια εκατον πεντηκοντα· και ουτω δια παντας τους βασιλεις των Χετταιων και δια τους βασιλεις της Συριας η εξαγωγη εγινετο δια χειρος αυτων.

Chapter 11

1Ηγαπησε δε ο βασιλευς Σολομων πολλας ξενας γυναικας, εκτος της θυγατρος του Φαραω, Μωαβιτιδας, Αμμωνιτιδας, Ιδουμαιας, Σιδωνιας, Χετταιας· 2εκ των εθνων περι των οποιων ο Κυριος ειπε προς τους υιους Ισραηλ, Δεν θελετε εισελθει προς αυτα, ουδε αυτα θελουσιν εισελθει προς εσας, μηποτε εκκλινωσι τας καρδιας σας κατοπιν των θεων αυτων· εις αυτα ο Σολομων προσεκολληθη με ερωτα. 3Και ειχε γυναικας βασιλιδας επτακοσιας και παλλακας τριακοσιας· και αι γυναικες αυτου εξεκλιναν την καρδιαν αυτου. 4Διοτι οτε εγηρασεν ο Σολομων, αι γυναικες αυτου εξεκλιναν την καρδιαν αυτου κατοπιν αλλων θεων· και η καρδια αυτου δεν ητο τελεια μετα του Κυριου του Θεου αυτου, ως η καρδια Δαβιδ του πατρος αυτου. 5Και επορευθη ο Σολομων κατοπιν της Ασταρτης, της θεας των Σιδωνιων, και κατοπιν του Μελχωμ, του βδελυγματος των Αμμωνιων. 6Και επραξεν ο Σολομων πονηρα ενωπιον του Κυριου και δεν επορευθη εντελως κατοπιν του Κυριου, ως Δαβιδ ο πατηρ αυτου. 7Τοτε ωκοδομησεν ο Σολομων υψηλον τοπον εις τον Χεμως, το βδελυγμα του Μωαβ, εν τω ορει τω απεναντι της Ιερουσαλημ, και εις τον Μολοχ, το βδελυγμα των υιων Αμμων. 8Και εκαστας αμαξας του βασιλεως απο τον Χεμως ηταν εν τω Μολοχ, και εκαστως ιππος του βασιλεως απο τον Μολοχ. 9Και επερευθη ο Σολομων κατοπιν της Ασταρτης, της θεας των Σιδωνιων, και κατοπιν του Μελχωμ, του βδελυγματος των Αμμωνιων. 10Και επορευθη ο Σολομων υψηλον τοπον εις τον Χεμως, το βδελυγμα του Μωαβ, εν τω ορει τω απεναντι της Ιερουσαλημ, και εις τον Μολοχ, το βδελυγμα των υιων Αμμων. 11Και εκαστας αμαξας του βασιλεως απο τον Χεμως ηταν εν τω Μολοχ, και εκαστως ιππος του βασιλεως απο τον Μολοχ. 12Και επερευθη ο Σολομων κατοπιν της Ασταρτης, της θεας των Σιδωνιων, και κατοπιν του Μελχωμ, του βδελυγματος των Αμμωνιων. 13Και επορευθη ο Σολομων κατοπιν της Ασταρτης, της θεας των Σιδωνιων, και κατοπιν του Μελχωμ, του βδελυγματος των Αμμωνιων. 14Και επορευθη ο Σολομων κατοπιν της Ασταρτης, της θεας των Σιδωνιων, και κατοπιν του Μελχωμ, του βδελυγματος των Αμμωνιων.
Αδαδ τὸν Ἰδουμαιον· οὗτος ὦ τοῦ σπερματος τῶν βασιλέων τῆς Ἰδουμαιας. ἄποιητος, οτὲ ἦτο ὁ Δαβίδ ἐν τῇ Ἰδουμαια καὶ Ἰωαβ ὁ αρχιστρατηγὸς ἀνέβη ἵνα θαψή τοὺς θανατωθέντας καὶ ἐπιτάξῃ παν ἀρσενικόν ἐκ τῆς Ἰδουμαιας. ἐπείδη εἷς μήνας εκαθήσεν εἰκεν ὁ Ἰωαβ μετὰ παντὸς τοῦ Ἰσραήλ, εὕσσω εὐξωλοθρεύσαι παν ἀρσενικόν ἐκ τῆς Ἰδουμαιας, τότε ὁ Αδαδ εὑρήκεν, αὐτὸς καὶ μετ’ αὐτοῦ τινις Ἰδουμαιοι ἐκ τῶν δούλων τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, διὰ νὰ ὑπαγοῦν εἰς τὴν Αἰγύπτον ὅτῳ ὁ Αδαδ μικρὸν παιδίον. Καὶ εὐρήκεν οὗτος, ἀνδράς ἐκ Φαραν καὶ Ἰωαβ καὶ Ναβατος, μετὰ παντὸς τοῦ Ἰσραήλ, ἐξ_TIMEOUT εἰς Αἰγύπτον καὶ ἔφυγον ἀντὶ παλιοῦ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, διὰ νὰ ὑπαγοῦσιν εἰς τὴν Ἀἰγύπτον. Καὶ εὐρήκεν ὁ Αδαδ ἐν Αἰγύπτῳ ὅτῃ οἱ Δαβίδ ἐν τῆς Ιερουσαλήμ, ἀναφερόμενος τὸν τάφον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ τότε ὁ Αδαδ εὑρήκεν, ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὁ τῶν εὐχαριστήρια ἐν τῇ Αἰγύπτῳ. Καὶ εὐρήκεν ὁ Αδαδ ἐν Αἰγύπτῳ ὅτῃ οἱ Δαβίδ ἐν τῇ Ιερουσαλήμ, ἀναφερόμενος τὸν τάφον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ τότε ὁ Αδαδ εὑρήκεν, ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὁ τῶν εὐχαριστήρια. Καὶ εὐρήκεν ὁ Αδαδ ἐν Αἰγύπτῳ ὅτῃ οἱ Δαβίδ ἐν τῇ Ιερουσαλήμ, ἀναφερόμενος τὸν τάφον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ τότε ὁ Αδαδ εὑρήκεν, ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὁ τῶν εὐχαριστήρια.
Δαβιδ του δουλου μου, τον οποιον εξελεξα, διοτι εφυλαττε τας εντολας μου και τα διαταγματα μου. 35 θελω ομως λαβει την βασιλειαν εκ της χειρος του υιου αυτου και δωσει αυτην εις σε, τας δεκα φυλας. 36 εις δε τον υιον αυτου θελω δωσει μιαν φυλην, δια να εχη Δαβιδ ο δουλος μου λυχνον παντοτε εμπροσθεν μου εν Ιερουσαλημ, τη πολει την οποιαν εξελεξα εις εμαυτον δια να θεσω το ονομα μου εκει. 37 και σε θελω λαβει, και θελεις βασιλευσει κατα παντα οσα η ψυχη σου επιθυμει και θελεις εισθαι βασιλευς επι τον Ισραηλ· 38 και εαν εισακουσης εις παντα οσα σε προσταζω και περιπατης εις τας οδους μου και πραττης το ευθες ενωπιον μου, φυλαττων τα διαταγματα μου και τας εντολας μου, καθως εκαμνε Δαβιδ ο δουλος μου, τοτε θελω εισθαι μετα σου και θελω οικοδομησει εις σε οικον ασφαλη, καθως ωκοδομησα εις τον Δαβιδ, και θελω δωσει τον Ισραηλ εις σε. 39 και θελω κακουχησει το σπερμα του Δαβιδ δια τουτο, πλην ουχι δια παντος.

40 Οθεν εζητησεν ο Σολομων να θανατωση τον Ιεροβοαμ. Και σηκωθεις ο Ιεροβοαμ, εφυγεν εις Αιγυπτον προς Σισακ τον βασιλεα της Αιγυπτου, και ητο εν Αιγυπτω εωςου απεθανεν ο Σολομων.

41 Αι δε λοιπαι των πραξεων του Σολομωντος και παντα οσα εκαμε, και η σοφια αυτου, δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των πραξεων του Σολομωντος;

42 Αι δε ημεραι, οσας εβασιλευσεν ο Σολομων εν Ιερουσαλημ επι παντα τον Ισραηλ, ησαν τεσσαρακοντα ετη.

43 Και εκοιμηθη ο Σολομων μετα των πατερων αυτου και εταφη εν τη πολει Δαβιδ του πατρος αυτου· και εβασιλευσεν αντ' αυτου Ροβοαμ ο υιος αυτου.

Chapter 12

1 Και υπηγεν ο Ροβοαμ εις Συχεμ· διοτι εις Συχεμ ηρχετο πας ο Ισραηλ δια να καμη αυτον βασιλεα. 2 Και ως ηκουσε τουτο Ιεροβοαμ ο υιος του Ναβατ, οστις ητο ετι εν Αιγυπτω, εμεινεν ετι ο Ιεροβοαμ εν Αιγυπτω· 3 απεστειλαν ομως και εκαλεσαν αυτον. Τοτε ηλθον ο Ιεροβοαμ και πασα η συναγωγη του Ισραηλ και ελαλησαν προς τον Ροβοαμ, λεγοντες,

4 Ο πατηρ σου εσκληρυνε τον ζυγον ημων· τωρα λοιπον την δουλειαν την σκληραν του πατρος σου και τον ζυγον αυτου τον βαρυν, τον οποιον επεβαλεν εφ' ημας, ελαφρωσον συ, και θελομεν σε δουλευει.

5 Ο δε ειπε προς αυτους, Αναχωρησατε εως τρεις ημερας· επειτα επιστρεψατε προς εμε. Και ανεχωρησεν ο λαος. 6 Και συνεβουλευθη ο βασιλευς Ροβοαμ τους πρεσβυτερους, οιτινες παρισταντο ενωπιον Σολομωντος του πατρος αυτου ετι ζωντος, λεγων, Τι με συμβουλευετε σεις να αποκριθω προς τον λαον τουτον; 7 και ελαλησαν προς αυτον, λεγοντες, Εαν σημερον γεινης δουλος εις τον λαον τουτον και δουλευσης αυτους και αποκριθης προς αυτους και λαλησης αγαθους λογους προς αυτους, τοτε θελουσιν εισθαι δουλοι σου δια παντος. 8 Απερριψεν ομως την συμβουλην των πρεσβυτερων, την οποιαν εδωκαν εις αυτον, και συνεβουλευθη τους νεους, τους συνανατραφεντας μετ' αυτου τους παρισταμενους ενθωμαν αυτου.

9 Και ειπε προς αυτους, Τι με συμβουλευετε σεις να αποκριθω προς τον λαον τουτον; 10 και ελαλησαν προς αυτον, λεγοντες, Εαν σημερον γεινης δουλος εις τον λαον τουτον και δουλευσης αυτους και αποκριθης προς αυτους και λαλησης αγαθους λογους προς αυτους, τοτε θελουσιν εισθαι δουλοι σου δια παντος.
τούτον, οστὶς εἰλαλῆσαι πρὸς σὲ, λεγὼν, ὁ πατὴρ σου ἐβαρύνει τὸν ἴζον ἡμῶν, ἀλλὰ σὺ εἰλαφρώσων αὐτὸν εἰς ἡμᾶς· οὐτω δὲ θελεῖ λαλῆσαι πρὸς αὐτοὺς· ὁ μικρὸς μου δακτυλὸς θελεῖ εἰσθαί παχυτέρος τῆς οὐφυός του πατροῦ μου. 11`tωρα λοιπὸν, ὁ μὲν πατὴρ μου ἐπεφορτίσεν εἰς εἰς σάς ἴζον βάρυν, εγὼ δὲ θελῶ καὶ με βαρύτερόν τον ἴζον σας· ο πατὴρ μου σας εἰπάνευσε μὲ μαστιγάς, ἀλλ' εγὼ θελῶ σας παίδευσε μὲ σκορπίους. 12Καὶ ἤλθεν ὁ Ἱεροβασίαν καὶ πας οἱ λαοὶ πρὸς τὸν Ἱεροβασίαν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, ως εἶχεν λαλῆσαι ὁ βασιλεὺς, λεγόντες, Επανέλθετε πρὸς ἐμέ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ. 13Καὶ απεκρίθη ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν λαὸν κλήνης καὶ ἐγκατέλιπε τὴν συμβουλὴν τῶν πρεσβυτέρων, τὴν οποίαν ἐδόθη εἰς αὐτοῖς· 14καὶ εἰλαλῆσαι πρὸς αὐτούς κατὰ τὴν συμβουλὴν τῶν νεῶν, λεγόντες, ο πατὴρ μου ἐβαρύνει τὸν ἴζον σας· ο πατὴρ μου σας εἰπάνευσε μὲ σκορπίους. 15Καὶ δὲ οὐ οὗτος ὁ βασιλεὺς ἀνέπτυχεν ἐν τῷ λαῷ· διὸ τὸ πράγμα ἐγένετο παρὰ Κυρίου, διὸ καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, Τι μερὰς εἶχομεν ἡμεῖς εἰς τὸν Δαβὶδ; οὐδὲμίαν κληρονομίαν εἶχομεν εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Ιεσσαίων, εἰς τὰς σκηνὰς σου, Ἰσραήλ· προβλέψον τῷρα, Δαβὶδ, περὶ τοῦ οἰκοῦ σου. Καὶ ανεχώρησεν ὁ Ισραήλ εἰς τὰς σκηνὰς αὐτοῦ. 17Περὶ δὲ τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ τῶν κατοικοῦντῶν εἰς τὰς πόλεις τῆς ᾿Ιουδαίας, ὁ ῾Ροβοαμ ἐβασιλεύσεν ἐπὶ αὐτούς. 18Καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς ᾿Ροβοαμ τὸν ᾿Αδωραμ, τὸν ἐπὶ τῶν φορῶν· καὶ ἐλιθοβολήσεν αὐτὸν πᾶς ὁ Ισραήλ μὲ λίθους, καὶ ἀπέθανεν. Ωθέν εἰσπέφυγεν ὁ βασιλεὺς ᾿Ροβοαμ νὰ αναβῇ εἰς τὴν ἀμαξαν· διὰ νὰ φυγῇ εἰς ᾿Ιερούσαλημ. 19Ὅτῳ στατήσασθαι ὁ Ισραήλ απὸ τοῦ οἰκοῦ τοῦ Δαβὶδ εἰς τὴν ἡμέραν τουτεστάτης. 20Ὅτῃ δὲ ἠκούσαν πᾶσα τῷ Ισραήλ ὁ Άγιος εἶπεν, ἀπέστειλαν καὶ ἐκάλεσαν αὐτόν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ ἐκαμόν αὐτὸν βασιλέα ἐπὶ πάντα τὸν Ισραήλ· δεν ηκολουθήσε τὸν οἰκοῦ τοῦ Δαβὶδ, εἰμὶ ἡ φυλὴ τοῦ ᾿Ιουδα. 21Καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿Ροβοαμ εἰς ᾿Ιερούσαλημ, συνέθροισεν πᾶν τὸν οἰκοῦ ᾿Ιουδα καὶ τὴν φυλὴν τῶν Βενιαμίν, ἐκατὸν ὁγδόηκοντα χιλιάδων ἐξελέκτων πολέμιστων, διὰ νὰ πολέμησιν κατὰ τοῦ οἰκοῦ τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ επὶ τὸν οἰκοῦ τοῦ ᾿Ιουδα, καὶ τὴν περὶ τοῦ οἰκοῦ τοῦ ᾿Ιουδα. 22Εἶχεν ὁ βασιλεὺς Δαβὶδ, εἰς τὴν ἡμέραν τουτεστάτης, τον βασιλεὺς ᾿Ιουδα, καὶ τὴν περὶ τοῦ οἰκοῦ τοῦ ᾿Ιουδα. 23Καὶ ἀπεκτάνθη ἡ βασιλεία εἰς τὸν βασιλεὺς τοῦ ᾿Ιουδα, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ βασιλεία τοῦ ᾿Ιουδα. 24Οὔτως ἀνάβησαν εἰς τῆς ἡμέρας τοῦ βασιλεία τοῦ ᾿Ιουδα. 25Τότε ὁ βασιλεὺς ᾿Υησέλ ἐπὶ τοῦ οἰκοῦ τοῦ Σαλομῶντος, καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγήν. 26Καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἐκάλεσαν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγήν. 27Καὶ ἀπεκτάνθη ἡ βασιλεία εἰς τὸν βασιλεὺς τοῦ ᾿Ιουδα, καὶ εἰπέν ὁ βασιλεὺς Δαβὶδ, Τι μαίνεται ἡ βασιλεία εἰς τὴν ἡμέραν τουτεστάτης; 28Καὶ ἀπεκτάνθη ἡ βασιλεία εἰς τὴν ἡμέραν τουτεστάτης.
εθέσε τον ενα εν Βαιθηλ και τον αλλον εθέσεν εν Δαν. 30 Και εγείνε το πραγμα τουτο αιτια αμαρτιας· διοτι επορευετο ο λαος εως εις Δαν, δια να προσκυνη ενωπιον του ενος. 31 Και εκαμεν οικους επι των υψηλων τοπων και εκαμεν εις τας εσχατιν των λαου, οιτινες δεν ήσαν εκ των υιων Λευι. 32 Και εκαμεν τον Ιεροβοαμ εορτην εν τω μηνι τω ογδοω, εν τη δεκατη πεμπτη ημερα του μηνος, ως την εορτην την εν Ιουδα, και ανεβη επι το θυσιαστηριον. Ουτως εκαμεν εν Βαιθηλ, θυσιαζων εις τους μοσχους τους οποιους εκαμε· και κατεστησεν εν Βαιθηλ τους ιερεις των υψηλων τοπων, τους οποιους εκαμε. 33 Και εκαμεν ο βασιλευς τον Ιεροβοαμ εορτην εις τους υιους Ισραηλ, και ανεβη επι το θυσιαστηριον, δια να θυμιαση.

Chapter 13

1 Και ιδου, ηλθεν ανθρωπος του Θεου εις Δαβιδ με λογον του Κυριου· ο δε Ιεροβοαμ ιστατο επι του θυσιαστηριου, δια να θυμιαση. 2 Και εφωνησε προς το θυσιαστηριον με λογον του Κυριου, και ειπε, Θυσιαστηριον, θυσιαστηριον, ουτω λεγει Κυριος· Ιδου, υιος θελει γεννηθη εις τον οικον του Δαβιδ, Ιωσιας το ονομα αυτου, και θελει θυσιασει επι σε τους ιερεις των υψηλων τοπων, τους θυμιαζοντας επι σε, και οστα ανθρωπων θελουσι καυθη επι σε.

3 Και εδωκε σημειον την αυτην ημεραν, λεγων, Τουτο ειναι το σημειον, το οποιον ελαλησεν ο Κυριος· Ιδου, το θυσιαστηριον θελει διασχισθη, και η στακτη η επ' αυτου θελει εκχυθη.

4 Και οτε ηκουσεν ο βασιλευς Ιεροβοαμ τον λογον του ανθρωπου του Θεου, τον οποιον εφωνησε προς το θυσιαστηριον εν Βαιθηλ, εξετεινε την χειρα αυτου απο του θυσιαστηριου, λεγων, Συλλαβετε αυτον. Και εξηρανθη η χειρ αυτου, την οποιαν εξετεινεν επ' αυτον, ωστε δεν ηδυνηθη να επιστρεψη αυτην προς εαυτον.

5 Και διεσχισθη το θυσιαστηριον και εξεχυθη η στακτη απο του θυσιαστηριου, κατα το σημειον το οποιον εδωκεν ο ανθρωπος του Θεου δια του λογου του Κυριου.

6 Και απεκριθη ο βασιλευς και ειπε προς τον ανθρωπον του Θεου, Δεηθητι, παρακαλω, Κυριου του Θεου σου και προσευχηθητι υπερ εμου, δια να επιστρεψη η χειρ του βασιλεως προς αυτον και αποκατεσταθη ως το προτερον.

7 Και ειπεν ο βασιλευς προς τον ανθρωπον του Θεου, Εισελθε μετ' εμου εις τον οικον και λαβε τροφην, και θελω σοι δωσει δωρα. 8 Αλλ' ο ανθρωπος του Θεου ειπε προς τον βασιλεα, Το ημισυ του οικου σου αν μοι δωσης, δεν θελω εισελθει μετα σου· ουδε θελω φαγει αρτον ουδε πιει υδωρ εν τω τοπω τουτω· 9 διοτι ουτως ειναι προστεταγμενον εις εμε δια του λογου του Κυριου, λεγοντος, Μη φαγης αρτον και μη πιης υδωρ και μη επιστρεψης δια της οδου, δια της οποιας ηλθες. Και ανεχωρησε δι' αλλης οδου και δεν επεστρεψε δια της οδου, δια της οποιας ηλθεν εις Βαιθηλ.

11 Κατωκε δε εν Βαιθηλ γερων τις προφητης· και ηλθον οι υιοι αυτου και διηγηθησαν προς αυτον παντα τα εργα, τα οποια εκαμεν ο ανθρωπος του Θεου την ημεραν εκεινην εν Βαιθηλ· διηγηθησαν δε προς τον πατερα αυτων και τους λογους, τους οποιους ελαλησε προς τον βασιλεα. 12 Και ειπε προς αυτους ο πατηρ αυτων, Δια τινος οδου ανεχωρησεν; ειχον δε ιδει οι υιοι αυτου δια τινος
οδου ανεχωρησεν ο ανθρωπος του Θεου ο ελθων εξ Ιουδα. 13Και ειπε προς τους υιους αυτου,
Ετοιμασατε μοι την ονον. Και προσμενευσαν εις αυτον την ονον· και εκμηνατησαν επι αυτην, 14και υπηγε
κατοπιν του ανθρωπου του Θεου και ενεμεναι αυτον καθημενον υπο δρυν· και ειπε προς αυτον,
συ εισαι ο ανθρωπος του Θεου ο ελθων εξ Ιουδα; Ο δε ειπεν, Εγω. 15Και ειπε προς αυτον, Ελθε μετι
εμου εις την οικιαν και φαγε αρτον. 16Ο δε ειπε, Δεν δυναμαι να επιστρεψω μετα σου ουδε να
ελθω μετα σου· ουδε θελω φαγει αρτον ουδε θελω πιει υδωρ υπερ του τοπου τουτω· 17διοτι
ελαληθη προς εμε δια του λογου του Κυριου, Μη φαγης αρτον μηδε πιης υδωρ εκει, μηδε επιστρεψης
υπαγων δια της οδου δια της οποιας ηλθες. 18Ειπε δε προς αυτον, Και εγω προφητησα ειμαι, καθως
συ· και αγγελος ελαλησε προς εμε δια του λογου του Κυριου, λεγων, Επιστρεψον αυτον μετα σου
εις την οικιαν σου, δια να φαγη αρτον και να πιει υδωρ. Εψευσθη δε προς αυτον. 19Και επιστρεψη
μετι αυτου και εφαγεν αρτον ειν τω οικω αυτου και επιεν υδωρ.
20Και ενω εκαθηντο εις την
τραπεζαν, ηλθεν ο λογος του Κυριου προς τον προφητην τον επιστρεψαντα αυτον· 21και εφωνησε
προς τον ανθρωπον του Θεου τον ελθοντα εξ Ιουδα, λεγων, Ουτω λεγει Κυριος. Επειδη παρηκουσας
tης φωνης του Κυριου και δεν εφυλαξας την εντολην, την οποιαν Κυριος ο Θεος σου προσεταξεν
εις σε, 22αλλ' επιστρεψας και εφαγες αρτον και επιες υδωρ εν τω τοπω, περι του οποιου ειπε προς
σε, Μη φαγης αρτον μηδε πιης υδωρ· το σωμα σου δεν θελει εισελθει εις τον ταφον των πατερων
σου. 23Και αφου εφαγεν αρτον και αφου επιεν, ητοιμασεν εκεινος την ονον εις αυτον, εις τον
προφητην τον οποιον επεστρεψε. 24Και ανεχωρησεν ο ανθρωπος του Θεου ο ελθων εξ Ιουδα. 25Και η
ονος ιστατο πλησιον αυτου και ο λεων ιστατο πλησιον του σωματος. 26Και ιδου, ανδρες διαβαινοντες ειδον
το σωμα ερριμμενον εν τη οδω και τον λεοντα ισταμενον πλησιον του σωματος· και ελθοντες απηγγειλαν τουτο εν τη
πολει, οπου κατωκει ο προφητης ο γερων.
27Και οτε ηκουσεν ο προφητης ο επιστρεψας αυτον εκ της
οδου, ειπεν, Ουτος ειναι ο ανθρωπος του Θεου, οστις παρηκουσε της φωνης του Κυριου· δια τουτο
παρεδωκεν αυτον ο Κυριος εις τον λεοντα, και διεσπαραξεν αυτον και εθανατωσεν αυτον, κατα
τον λογον του Κυριου, τον οποιον ελαλησε προς αυτον. 28Και ελαλησε προς τους υιους αυτου,
λεγων, Στρωσατε εις εμε την ονον. Και εστρωσαν.
29Και εσηκωσεν ο προφητης το σωμα του ανθρωπου του Θεου, και επεθεσεν αυτο επι την ονον, και ανεφερεν
αυτον· και ηθεσε το σωμα αυτου εν τω ταφω αυτου· και αφου εθαψεν αυτον, ελαλησε προς τους υιους αυτου, λεγων,
Στρωσατε εις εμε την ονον. Και εστρωσαν. 30Και υπηγε και ευρηκε το σωμα αυτου ερριμμενον εν τη οδω, και την
ονον και τον λεοντα ισταμενους πλησιον του σωματος· ο λεων
δεν εφαγε το σωμα υπο δεσσαμης την ονον. 31Και εσηκωσεν το σωμα του ανθρωπου του Θεου, και επεθεσαν αυτον
επι την ονον, και ανεφερεν αυτον· και ηλθεν εις την πολιν τον άνθρωπον του Θεου. 32οστις ηθελε, καθιερονεν αυτον, και εγινε ιερευς
438
Anonymous Greek Bible (Modern)  Anonymous
των υψηλών τοπών. 34Και εγείνε το πράγμα τούτο αιτία αμαρτίας εἰς τὸν οἶκον τοῦ Ἰεροβώμ, ὥστε νὰ εξολοθρεύσῃ καὶ νὰ αφανίσῃ αὐτὸν ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.

Chapter 14

1Καὶ εἰκὼν τὸν καίρον ἡρρωστῆσαι Ἰούδα, ὁ γιός τοῦ Ἰεροβώμ. 2Καὶ εἰπεν ὁ Ἰεροβώμ πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, Σκηνώθητι, παρακαλῶ, καὶ μετασχηματίσθητι, ὥστε νὰ μὴ γνωρίσωσιν σὲ.

3Εἶπεν ὁ Ἰεροβώμ πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, Σηκωθῆτι, παρακαλῶ, καὶ μετασχηματίσθητι, ὥστε μὴ γνωρίσωσιν ὅτι εἰσαι γυνῆ τοῦ Ἰεροβώμ, καὶ ὑπηγε ἐκεῖ. Ἡ γυνῆ τοῦ Ἰεροβώμ ἔφυγεν· 4καὶ εἰπεν ὁ Κυρίος πρὸς τὸν Ἰεροβώμ· ἐξολοθρεύσατε καὶ αφανίσατε αὐτὸν ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς. 5Καὶ εἰπεν ὁ Κυρίος πρὸς τὸν Ἰεροβώμ· ἀλλ' εἰμι οὖς ὁ θεός τοῦ Ισραήλ· ἐπεὶ ἔκανεν ἔναν ἀνθρώπον ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐπέφυλακεν αὐτὸν καὶ ἐξολοθρεύσατε τὸν οἶκον τοῦ Ἰεροβώμ. 6Καὶ εἰπεν ὁ Κυρίος πρὸς τὸν Ἰεροβώμ· ἐξολοθρεύσατε τὸν οἶκον τοῦ Ἰεροβώμ. 7Καὶ εἰπεν ὁ Κυρίος πρὸς τὸν Ἰεροβώμ· ἐξολοθρεύσατε τὸν οἶκον τοῦ Ἰεροβώμ. 8Καὶ εἰπεν ὁ Κυρίος πρὸς τὸν Ἰεροβώμ· ἐξολοθρεύσατε τὸν οἶκον τοῦ Ἰεροβώμ. 9Καὶ εἰπεν ὁ Κυρίος πρὸς τὸν Ἰεροβώμ· ἐξολοθρεύσατε τὸν οἶκον τοῦ Ἰεροβώμ. 10Καὶ εἰπεν ὁ Κυρίος πρὸς τὸν Ἰεροβώμ· ἐξολοθρεύσατε τὸν οἶκον τοῦ Ἰεροβώμ. 11Καὶ εἰπεν ὁ Κυρίος πρὸς τὸν Ἰεροβώμ· ἐξολοθρεύσατε τὸν οἶκον τοῦ Ἰεροβώμ. 12Καὶ εἰπεν ὁ Κυρίος πρὸς τὸν Ἰεροβώμ· ἐξολοθρεύσατε τὸν οἶκον τοῦ Ἰεροβώμ. 13Καὶ εἰπεν ὁ Κυρίος πρὸς τὸν Ἰεροβώμ· ἐξολοθρεύσατε τὸν οἶκον τοῦ Ἰεροβώμ. 14Καὶ εἰπεν ὁ Κυρίος πρὸς τὸν Ἰεροβώμ· ἐξολοθρεύσατε τὸν οἶκον τοῦ Ἰεροβώμ. 15Καὶ εἰπεν ὁ Κυρίος πρὸς τὸν Ἰεροβώμ· ἐξολοθρεύσατε τὸν οἶκον τοῦ Ἰεροβώμ. 16Καὶ εἰπεν ὁ Κυρίος πρὸς τὸν Ἰεροβώμ· ἐξολοθρεύσατε τὸν οἶκον τοῦ Ἰεροβώμ.
εξ αιτιας των αμαρτιων του Ιεροβοαμ, οστις ημαρτησε και οστις εκαμε τον Ισραηλ να αμαρτηση.

17 Και εσηκωθη η γυνη του Ιεροβοαμ και ανεχωρησε και ελημεν εις Θερσα· καθως αυτη επατησε το κατωφλιον της θυρας του οικου, απεθανε το παιδιον· 18 και εθαψαν αυτο· και επενθησεν αυτο πας ο Ισραηλ, κατα τον λογον του Κυριου, τον οποιον ελαλησε δια του δουλου αυτου Αχια του προφητου. 19 Αι δε λοιπαι των πραξεων του Ιεροβοαμ, πως επολεμησε και τινι τροπω εβασιλευσεν, ιδου, ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των χρονικων των βασιλεων του Ισραηλ. 20 Και αι ημεραι, τας οποιας εβασιλευσεν ο Ιεροβοαμ, ησαν εικοσιδυο ετη· και εκοιμηθη μετα των πατερων αυτου, και εβασιλευσεν αντ' αυτου Ναδαβ ο υιος αυτου. 21 Ο δε Ροβοαμ ο υιος του Σολομωντος εβασιλευσεν επι τον Ιουδαν. Τεσσαρακοντα και ενος ετους ητο ο Ροβοαμ οτε εγεινε βασιλευς, και εβασιλευσε δεκαεπτα ετη εν Ιερουσαλημ, τη πολει την οποιαν ο Κυριος εξελεξεν εκ πασων των φυλων του Ισραηλ δια να θεση το ονομα αυτου εκει. Και το ονομα της μητρος αυτου ητο Νααμα η Αμμωνιτις. 22 Επραξε δε ο Ιουδας πονηρα ενωπιον του Κυριου και παρωξυναν αυτον εις ζηλοτυπιαν με τας αμαρτιας αυτων, τας οποιας ημαρτησαν υπερ παντα οι πατερες αυτων. 23 Διοτι και αυτοι ωκοδομησαν εις εαυτους τοπους υψηλους, και εκαμον αγαλματα και αλση επι παντος υψηλου λοφου και υποκατω παντος δενδρου πρασινου. 24 Ησαν δε ετι εν τη γη και σοδομιται και επραττον κατα παντα τα βδελυγματα των εθνων, τα οποια ο Κυριος εξεδιωξεν απ' εμπροσθεν των υιων Ισραηλ. 25 Και εν τω πεμπτω ετει της βασιλειας του Ροβοαμ, ανεβη Σισακ ο βασιλευς της Αιγυπτου εναντιον της Ιερουσαλημ. 26 Και ελαβε τους θησαυρους του οικου του Κυριου και τους θησαυρους του οικου του βασιλεως· τα παντα ελαβεν· ελαβεν ετι πασας τας χρυσας ασπιδας, τας οποιας εκαμεν ο Σολομων. 27 Και αντι τουτων ο βασιλευς Ροβοαμ εκαμε χαλκινας ασπιδας και παρεδωκεν αυτας εις τας χειρας των αρχοντων των δορυφορων, οιτινες εφυλαττον την θυραν του οικου του βασιλεως. 28 Και οτε εισηρχετο ο βασιλευς εις τον οικον του Κυριου, εβασταζον αυτας οι δορυφοροι επειτα επανεφερον αυτας εις το οικημα των δορυφορων. 29 Και κατα τας αμαρτιας του Ιεροβοαμ, κατα τον δεκατον ογδοον ετος της βασιλειας του Ιεροβοαμ υιου του Ναβατ. 2 Τρια ετη εβασιλευσεν εν Ιερουσαλημ. Και το ονομα της μητρος αυτου ητο Μααχα, θυγατηρ του Αβεσσαλωμ. 3 Και περιεπατησεν εις πασας τας αμαρτιας του πατρος αυτου, τας οποιας επραξε προ αυτου· και δεν ητο η καρδια αυτου τελεια μετα Κυριου του Θεου αυτου, καθως η καρδια Δαβιδ του πατρος αυτου. 4 Αλλ' ομως, χαριν του Δαβιδ, εδωκεν εις αυτον Κυριος ο Θεος αυτου λυχνον εν Ιερουσαλημ, αναστησας τον ιουν αυτου μετ' αυτου, και στερεωσας

Chapter 15

1 Και εβασιλευσεν ο Αβιαμ επι τον Ιουδαν, κατα το δεκατον ογδοον ετος της βασιλειας του Ιεροβοαμ υιου του Ναβατ. 2 Και ο οικος της μητρος αυτου ητο Μααχα, θυγατηρ του Αβεσσαλωμ. 3 Και περιεπατησεν εις πασας τας αμαρτιας του πατρος αυτου, τας οποιας επραξε προ αυτου· και δεν ητο η καρδια αυτου τελεια μετα Κυριου του Θεου αυτου, καθως η καρδια Δαβιδ του πατρος αυτου. 4 Αλλ' ομως, χαριν του Δαβιδ, εδωκεν εις αυτον Κυριος ο Θεος αυτου λυχνον εν Ιερουσαλημ, αναστησας τον ιουν αυτου μετ' αυτου, και στερεωσας
την Ιερουσαλημ· διότι ο Δαβιδ εκαμνε το ευθες ενωπιον Κυριου και δεν εξεκλινε πασας τας ημερας της ζωης αυτου απο παντων οσα προσεταξεν εις αυτον, εκτος της υποθεσεως Ουριου του Χετταιου. Ητο δε πολεμος αναμεσον Ροβοαμ και Ιεροβοαμ πασας τας ημερας αυτου, και εβασιλευσεν ο Ασα εντ' αυτου Ασα ο υιος αυτου. Και εκοιμηθη ο Δαβιδ μετα των πατερων αυτου, και εσηκωσε το ειναι εις την ιερουσαλημ ενωπιον Κυριου και δεν εξεκλινε πασας τας ημερας της ζωης αυτου απο παντων οσα προσεταξεν εις αυτον, εκτος της υποθεσεως Ουριου του Χετταιου.

Ητο δε πολεμος αναμεσον Ροβοαμ και Ιεροβοαμ πασας τας ημερας της ζωης αυτου. Αι δε λοιπαι των πραξεων του Αβιαμ και παντα οσα επραξε, δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των χρονικων των βασιλεων του Ιουδα; Και ητο πολεμος αναμεσον Αβιαμ και Ιεροβοαμ. Και εκοιμηθη ο Αβιαμ μετα των πατερων αυτου, και εθαψαν αυτον εν τη πολει Δαβιδ· εβασιλευσε δε αντ' αυτου Ασα ο υιος αυτου. Και εβασιλευσεν εν Ιερουσαλημ ετη τεσσαρακοντα και εν. Το δε ονομα της μητρος αυτου ητο Μααχα, θυγατηρ του Αβεσσαλωμ. Και εκαμνεν ο Ασα το ευθες ενωπιον Κυριου, καθως Δαβιδ ο πατηρ αυτου. Και αφηρεσεν εκ της γης τους σοδομιτας και εσηκωσε παντα τα ειδωλα, τα οποια εκαμον οι πατερες αυτου. ετι δε και την μητερα αυτου την Μααχα, και αυτην απεβαλε του να ηναι βασιλισσα, επειδη εκαμεν ειδωλον εις αλσος· και κατεκοψεν ο Ασα το ειδωλον αυτης και εκαυσεν αυτο πλησιον του χειμαρρου Κεδρων. Οι υψηλοι ομως τοποι δεν αφηρεθησαν· πλην η καρδια του Ασα ητο τελεια μετα του Κυριου πασας τας ημερας αυτου.

Και εφερεν εις τον οικον του Κυριου τα αφιερωματα του πατρος αυτου και τα εαυτου αφιερωματα, αργυρον και χρυσιον και σκευη. Ητο δε πολεμος αναμεσον Βαασα βασιλεως του Ισραηλ πασας τας ημερας αυτων. Και ανεβη Βαασα ο βασιλευς του Ισραηλ εναντιον του Ιουδα και ωκοδομησε την Ραμα, δια να μη αφινη μηδενα να εξερχηται μηδε να εισερχηται προς Ασα τον βασιλεα του Ιουδα. Τοτε ελαβεν ο Ασα απαν το αργυριον και το χρυσιον το εναπολειφθεν εν τοις θησαυροις του οικου του Κυριου και εν τοις θησαυροις του οικου του βασιλεως, και παρεδωκεν αυτα εις τας χειρας των δουλων αυτου· και απεστειλεν αυτους ο βασιλευς Ασα προς τον Βεν-αδαδ, υιον του Ταβριμων, υιου του Εσιων, βασιλεα της Συριας, τον κατοικουντα εν Δαμασκω, λεγων, Ας γεινη συνθηκη αναμεσον εμου και σου, ιδου, απεστειλα προς σε δωρον αργυριου και χρυσιου· υπαγε, διαλυσον την συνθηκην σου την προς τον Βαασα, βασιλεα του Ιουδα, δια να αναχωρηση απ' εμου. Και εισηκουσεν ο Βεν-αδαδ εις τον βασιλεα Ασα, και απεστειλε τους αρχηγους των δυναμεων αυτου εναντιον των πολεων του Ισραηλ, και επαταξε την Ιιων και την Δαν και την Αβελ-βαιθ-μααχα, και πασαν την Χιννερωθ, μετα πασης της γης Νεφθαλι. Αι δε λοιπαι πασων των πραξεων του Ασα και παντα τα κατορθωματα αυτου και παντα τας πολεις τας οποιας οικοδομησε, δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των χρονικων των βασιλεων του Ιουδα; Εν τω καιρω δε του γερατος αυτου ηρρωστησε τους ποδας αυτου. Και εκοιμηθη ο Ασα μετα των πατερων αυτου και εταφη μετα των πατερων αυτου εν τη πολει Δαβιδ του πατρος αυτου· εβασιλευσε δε αντ' αυτου Ιωσαφατ ο υιος αυτου. Και εβασιλευσε Ναδαβ ο υιος του Ιεροβοαμ επι τον Ισραηλ, το δευτερον ετος του Ασα βασιλεως του Ιουδα, και εβασιλευσεν επι τον Ισραηλ δυο ετη.
εις την οδον του πατρος αυτου και εις την αμαρτιαν αυτου, δια της οποιας εκαμε τον Ισραηλ να αμαρτηση. 27 Συνωμοσε δε κατ’ αυτου Βαασα ο υιος του Αχια, εκ του οικου Ισσαχαρ· και επαταξεν αυτον ο Βαασα εν Γιββεθων, ητις ητο των Φιλισταιων· διοτι ο Ναδαβ και πας ο Ισραηλ επολιορκουν την Γιββεθων. 28 Ο Βαασα λοιπον εθανατωσε αυτον κατα το τριτον ετος του Ασα βασιλεως του Ιουδα, και εβασιλευσεν αντι αυτου. 29 Και καθως εβασιλευσεν, επαταξεν όλον τον οικον του Ιεροβοαμ· δεν αφηκεν εις τον Ιεροβοαμ ουδεν ζων, εωσου εξωλοθρευσεν αυτον, κατα τον λογον του Κυριου, τον οποιον ελαλησε δια του δουλου αυτου Αχια του Σηλωνιτου, δια τας αμαρτιας του Ιεροβοαμ, τας οποιας ημαρτησε, και δια των οποιων εκαμε τον Ισραηλ να αμαρτηση, και δια τον παροργισμον με τον οποιον παρωργισε Κυριον τον Θεον του Ισραηλ. 30 Αι δε λοιπαι των πραξεων του Ναδαβ και παντα οσα επραξε, δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των χρονικων των βασιλεων του Ισραηλ; 31 Υπαρχει δε πολεμος αναμεσον Ασα και Βαασα βασιλεως του Ισραηλ πασας τας ημερας αυτων.

Chapter 16

1 Και ηλθε λογος Κυριου προς τον Ιηου, τον υιον του Ανανι, εναντιον του Βαασα, λεγων, 2 Επειδη, ενω σε υψωσα εκ του χωματος, και σε κατεστησα ηγεμονα επι τον λαον μου Ισραηλ, συ περιεπατησας εις την οδον του Ιεροβοαμ, και εκαμες τον λαον μου Ισραηλ να αμαρτηση, δια να με παροργισης δια των αμαρτιων αυτων, 3 ιδου, εγω εξολοθρευω κατα κρατος τον Βαασα και τον οικον αυτου· και θελω καταστησει τον οικον σου ως τον οικον του Ιεροβοαμ υιου του Ναβατ. 4 Οστις εκ του Βαασα αποθανη εν τη πολει, οι κυνες θελουσι φαγει αυτον· οστις εξ αυτου αποθανη εν τοις αγροις, τα πετεινα του ουρανου θελουσι φαγει αυτον. 5 Αι δε λοιπαι των πραξεων του Βαασα και οσα επραξε και τα κατορθωματα αυτου δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των χρονικων των βασιλεων του Ισραηλ; 6 Και εκοιμηθη ο Βαασα μετα των πατερων αυτου και εταφη εν Περσα· εβασιλευσε δε αντι αυτου Ηλα ο υιος αυτου.

7 Και ετι δια Ιηου του προφητου, υιου του Ανανι, ηλθεν ο λογος του Κυριου κατα του Βαασα και κατα πασων των κακιων οσας επραξεν ενωπιον του Κυριου, παροργισας αυτον δια των εργων των χειρων αυτου, οι κυνες θελουσι φαγει αυτον. 8 Κατα το εικοστον εκτον ετος του Ασα βασιλεως του Ιουδα, εβασιλευσεν ο Ηλα υιος του Βαασα επι τον Ισραηλ εν Φερσα και εβασιλευσεν δυο ετη.
αφηκεν εἰς αὐτὸν οὐρουντα πρὸς τοιχὸν οὐδὲ συγγενεὶς αὐτοῦ οὐδὲ φίλους αὐτοῦ. 12Καὶ εξωλοθρευσεν ὁ Ζιμβρὶ παντα τὸν οἰκὸν τοῦ Βαασ, κατὰ τὸν λογὸν τοῦ Κυρίου, τὸν οποίον ελαλήσεν εναντίον τοῦ Κυρίου διὰ Ἰηου τοῦ προφήτου, διὰ πασὰς τὰς αμαρτίας τοῦ Βαασ καὶ τὰς αμαρτίας Ἡλα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, τὰς οποίας ἠμαρτήσαν, καὶ διὰ τῶν οποίων εκαμών τὸν Ἰσραὴλ νὰ ἀμαρτήσῃ, παραργισάντες, Κυρίον τὸν Θεόν τοῦ Ἰσραήλ διὰ τῶν ματαιοτήτων αὐτῶν. 14Αἱ δὲ λοιπαὶ τῶν πραξεῶν τοῦ Ηλα καὶ πάντα οἷα ἔπραξε, δὲν εἶναι γεγραμμένα εν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ; 15Κατὰ τὸ εἴκοστον ἐβδομον ἑτῶν τοῦ Ασα βασιλεὼς τοῦ Ἰουδα, ἐβασιλεύσεν ο Ζιμβρὶ επὶ τὴν Θερσά. Ο δὲ λαὸς ἦτο ἐστρατοπεδευμένος κατὰ τὴν Γιββέθων, ητίς ἦτο τῶν Φιλισταιων. 16Καὶ ακοῦσας ὁ λαὸς ὁ ἐστρατοπεδευμένος ὁτι εἶδεν, ο Ζιμβρὶ συνωμοσε καὶ μαλιστα επαταξε τὸν βασιλεα, ἀπὰς ο Ισραὴλ εκάμε τὸν Αμρὶ, τὸν αρχηγὸν τοῦ στρατευματος, βασιλεα επὶ τὸν Ἰσραὴλ τὴν ἡμέραν εκείνην εν τῷ στρατοπέδῳ. 17Καὶ ανεβη ὁ Αμρὶ καὶ ἀπὰς ο Ισραὴλ μετ' αὑτοῦ απὸ Γιββέθων, καὶ ἐπολιορκῆσαν τὴν Θερσά. 18Καὶ ως εἰδεν ὁ Ζιμβρὶ ὁτι εκυριευθη η πολις, εισηλθεν εἰς τὸ παλατῖον τοῦ οἴκου τοῦ βασιλεὼς καὶ ἐκαυσεν εφ' εαυτοῦ τὸν οἴκον τοῦ βασιλεὼς εν πυρι καὶ ἀπεθανεν, διὰ τὰς αμαρτίας αὐτοῦ, τὰς οποίας ἠμαρτησεν, πραξας πονηρα ενωπιον τοῦ Κυρίου, ἐπειδὴ περιεπατησεν εἰς τὴν οδον τοῦ Ιεροβοαμ καὶ εις τὰς αμαρτίας αὐτοῦ, τὰς οποίας ἐπραξε, καμνων τὸν Ἰσραὴλ να ἀμαρτησῃ. 20Αἱ δὲ λοιπαὶ τῶν πραξεων τοῦ Ζιμβρὶ καὶ η συνωμοσια αὐτου, την οποιαν εκαμεν, δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των χρονικων των βασιλεων του Ισραηλ; 21Τοτε διηρεθη ο λαος του Ισραηλ εις δυο μερη κατα τον θιβνι υιον του Γιναθ, δια να καμη αυτον βασιλεα· και το ημισυ εκαλουσε τον Αμρι.
Αχααβ αλσος· και δια να παροργιση Κυριον τον Θεον του Ισραηλ, επραξεν ο Αχααβ περισσοτερον
παρα παντας τους βασιλεις του Ισραηλ, οοι εσταθησαν προ αυτου. 34Εν ταις ημεραις αυτου
ωκοδομησε Χηλ ο Βαιθηλιτης την Ιεριχω· εβαλε τα θεμελια αυτης επι Αβειρων του πρωτοτοκου
αυτου, και εσησε τας πυλας αυτης επι Σεγουβ του νεωτερου υιου αυτου, κατα τον λογον του
Κυριου, τον οποιον ελαλησε δια Ιησου υιου του Ναυη.

Chapter 17

1Και ειπεν Ηλιας ο Θεσβιτης, ο εκ των κατοικων της Γαλααδ, προς τον Αχααβ, Ζη Κυριος ο
Θεος του Ισραηλ, εμπροσθεν του οποιου παρισταμαι, δεν θελει εισθαι τα ετη ταυτα δροσος και
βροχη, ειμη δια του λογου του στοματος μου. 2Και ηλθεν ο λογος του Κυριου προς αυτον,
ειπων, Αναχωρησον εντευθεν και στρεψον προς ανατολας και κρυφθητι πλησιον του χειμαρρου
Χεριθ, του απεναντι του Ιορδανου, και θελεις πινει εκ του χειμαρρου· προσεταξα δε τους κορακας
να σε τρεφωσιν εκει. 3Και υπηγε και εκαμε κατα τον λογον του Κυριου· διοτι υπηγε και εκαθησε
πλησιον του χειμαρρου Χεριθ, του απεναντι του Ιορδανου. 4Και οι κορακες εφερον προς αυτον
αρτον και κρεας το πρωι, και αρτον και κρεας το εσπερας· και επινεν εκ του χειμαρρου.
5Μετα δε τινας ημερας εξηρανθη ο χειμαρρος, επειδη δεν εγεινε βροχη επι της γης. 6Και
ηλθεν ο λογος του Κυριου προς αυτον, λεγων, Σηκωθεις υπαγε εις Σαρεπτα της Σιδωνος και καθισον
εκει· ιδου, προσεταξα εκει γυναικα χηραν να σε τρεφη. 7Και σηκωθεις υπηγεν εις Σαρεπτα. Και ως
ηλθεν εις την πυλην της πολεως, ιδου, εκει γυνη χηρα συναγουσα ξυλαρια· και εφωνησε προς αυτην
και ειπε, Φερε μοι, παρακαλω, ολιγον υδωρ εν αγγειω, δια να πιω. 8Η δε ειπε, Ζη Κυριος ο
Θεος σου, δεν εχω ψωμιον, αλλα μονον μιαν χεριαν αλευρου εις το πιθαριον και ολιγον ελαιον εις το
ρωγιον· και ιδου, συναγω δυο ξυλαρια, δια να υπαγω και να καμω αυτο δι' εμαυτην και δια τον
υιον μου, και να φαγωμεν αυτο και να αποθανωμεν. 9Ο δε Ηλιας ειπε προς αυτην, Μη φοβου· υπαγε,
καμε ως ειπας· πλην εξ αυτου καμε εις εμε πρωτον μιαν μικραν πητταν και φερε εις εμε, και επειτα
cαμε δια σεαυτην και δια τον υιον σου· διοτι ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· το πιθαριον του
αλευρου δεν θελει κενωθη, ουδε το ρωγιον του ελαιου θελει ελαττωθη, εως της ημερας καθ' ην ο Κυριος
θελει δωσει βροχην επι προσωπου της γης. 10Η δε υπηγε και εκαμε κατα τον λογον του Ηλια· και ετρωγεν
αυτη και αυτος και ο οικος αυτης ημερας πολλας· 11το πιθαριον του αλευρου δεν εκενωθη, ουδε το
ρωγιον του ελαιου ηλαττωθη, κατα τον λογον του Κυριου, τον οποιον ελαλησε δια του Ηλια.

18Και ειπεν η αρρωστια αυτου· και η αρρωστια αυτου ητο δυνατη σφοδρα, εωςου δεν
εμεινε πνοη εν αυτω. 19Και ειπε προς τον Ηλιαν, Τι εχεις μετ' εμου, ανθρωπε του Θεου; ηλθες
προς εμου δια να φερης εις ενθυμησιν τας ανομιας μου και να θανατωσης τον υιον μου; 20Ο δε
ειπε προς αυτην, Δος μοι τον υιον σου. Και ελαβεν αυτον εκ του κολπου αυτης και ανεβιβασεν αυτον
eις το υπερωον, οπου αυτος εκαθητο, και επλαγιασεν αυτον επι την κλινην αυτου.
προς τον Κυριον και ειπε, Κυριε θεε μου· επεφερες κακον και εις την χηραν, παρα τη οποια εγω παροικω, ωστε να θανατωσης τον υιον αυτης; 21Και εξηπλωθη τρις επι το παιδαριον και ανεβοησε προς τον Κυριον και ειπε, Κυριε θεε μου, ας επανελθη, δεομαι, η ψυχη του παιδαριον τουτου εντος αυτου. 22Και εισηκουσεν ο Κυριος της φωνης του Ηλια· και επανηλθεν η ψυχη του παιδαριον εντος αυτου και ανεξης. 23Και ελαβεν ο Ηλιας το παιδαριον, και κατεβιβασεν αυτο απο του υπερωου εις τον οικον και εδωκεν αυτο εις την μητερα αυτου. Και ειπεν ο Ηλιας, Βλεπε, ζη ο υιος σου.

Chapter 18

1Και μετα πολλας ημερας ηλθεν ο λογος του Κυριου προς τον Ηλιαν κατα το τριτον ετος, λεγων, Υπαγε, φανερωθητι εις τον Αχααβ· και θελω δωσει βροχην επι το προσωπον της γης. 2Και υπηγεν ο Ηλιας να φανερωθη εις τον Αχααβ. Η δε πεινα επεβαρυνεν εις την Σαμαρειαν. 3Και εκαλεσεν ο Αχααβ τον Οβαδια τον οικονομον. Ο δε Οβαδια εφοβειτο τον Κυριον σφοδρα· διοτι, οτε η Ιεζαβελ εξωλοθρευε τους προφητας του Κυριου, ο Οβαδια ελαβεν εκατον προφητας και εκρυψεν αυτους ανα πεντηκον εις σπηλαιον, και διετρεφεν αυτους εν αρτω και υδατι. 4Και ειπεν ο Αχααβ προς τον Οβαδια, Περιελθε εις την γην, εις πασας τας πηγας των υδατων και εις παντας τους χειμαρρους· ισως ευρωμεν χορτον, δια να σωσωμεν την ζωην των ιππων και των ημιονων και να μη στερηθωμεν τα κτηνη.

6Εμερισαν λοιπον την γην εις εαυτους, δια να διελθωσιν αυτην· ο μεν Αχααβ απηλθε δια μιας οδου κατα μονας, ο δε Οβαδια απηλθε δι' αλλης οδου κατα μονας.

7Και ενω ητο ο Οβαδια καθ' οδον ιδου, ο Ηλιας συνηντησεν αυτον· και εκεινος εγνωρισεν αυτον και επεσε κατα προσωπον αυτου και ειπε, Συ εισαι, κυριε μου Ηλια; 8Ο δε ειπε προς αυτον, Εγω· υπαγε, ειπε προς τον κυριον σου, Ιδου, ο Ηλιας. 9Και εκεινος ειπε, Τι ημαρτησα, ωστε θελεις να παραδωσης τον δουλον σου εις την χειρα του Αχααβ, δια να με θανατωση; 10Ζη Κυριος ο Θεος σου, δεν ειναι εθνος η βασιλειον, οπου δεν εστειλεν ο κυριος μου να σε ζητωσι και οτε ελεγον, Δεν ειναι, αυτος θελει τον Κυριον και το εθνος, οτι δεν σε ευρηκαν. 11Και τωρα συ λεγεις, Υπαγε, ειπε προς τον κυριον σου, Ιδου, ο Ηλιας. 12Και καθως εγω αναχωρησω απο σου, το πνευμα του Κυριου θελει σε φερει οπου δεν εξευρω· και οταν υπαγω και αναγγειλω τουτο προς τον Αχααβ, και δεν σε ευρη, θελει με θανατωσει. Αλλ' ο δουλος σου φοβουμαι τον Κυριον εκ νεοτητος μου. 13Δεν απηγγελθη προς τον κυριον μου τι εκαμα, οτε η Ιεζαβελ επομενεν τους προφητας του Κυριου, και τι τον κυριον σου, Ιδου, ο Ηλιας. 14Και καθως εγω αναχωρησω απο σου, τετυχω εις τον Κυριον και αναγγειλω τον κυριον και τον Θεον σου, οτι δεν σε ευρηκαν.
διαταραττών τον Ἰσραήλ; 18 ὁ δὲ εἶπε, Δεν διαταραττῶ εγὼ τὸν Ἰσραήλ, ἀλλὰ σὺ καὶ οἱ ὀικὸς τοῦ πατρὸς σου· διοτι σεις εγκατελίπετε τὰς εντολὰς τοῦ Κυρίου καὶ υπῆγες κατοπίν τῶν Βααλείμ· 19 τῶρα λοιπὸν ἀποστείλων, συναθροίσων πρὸς εμεὶς παντὰ τὸν Ἰσραήλ εἰς τὸ ὀρὸς τοῦ Καρμήλου, καὶ τοὺς προφήτας τοῦ Βααλ τοὺς τετρακοσίους πεντήκοντα, καὶ τοὺς τετρακοσίους προφήτας τῶν ἀλῶν, οἵτινες τρωγοῦσιν εἰς τὴν τραπέζαν τῆς Ιεζαβελ. 20 Καὶ ἀπεστείλεν ὁ Αχααβ πρὸς παντὰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ καὶ συναθροίσε τοὺς προφήτας εἰς τὸ ὀρὸς τοῦ Καρμήλου. 21 Καὶ προσῆλθεν ὁ Ἡλίας πρὸς πρὸς παντὰς τοὺς προφήτας τοῦ Βααλ τοὺς τετρακοσίους πεντήκοντα, καὶ τοὺς τετρακοσίους προφήτας τῶν ἀλῶν, ἵνα τρώγωσιν εἰς τὴν τραπέζαν τῆς Ιεζαβελ. 22 Καὶ εἶπεν ὁ Ἡλίας πρὸς τὸν λαὸν, Ἐγὼ μονος εμεῖς προφήτης τοῦ Κυρίου· οἱ δὲ προφήται τοῦ Βααλ εἰναι τετρακοσίοι πεντήκοντα ἄνδρες· 23 ας δωσωσι λοιποὶ εἰς ἡμᾶς δύο μοσχοὺς· καὶ ας εκλέξωσι τον ἕνα μοσχὸν δι᾿ εαυτοῦς, καὶ ας διαμελίσωσιν αὐτὸν καὶ ας ἐπιθέσωσιν αὐτὸν επὶ τῶν ξυλῶν· καὶ επὶκαλεσθή το ὄνομα τῶν θεῶν σας· καὶ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου· καὶ οὐκ θέλω ἐμεῖς καὶ ηττομασαν αὐτὸν πρῶτοι διὸτι εἰσῆλθον πολλοὶ· καὶ ἔπικαλε τὸ ὄνομα τοῦ Βααλ, καὶ οὐκ ἦν φωνή· καὶ οὐκ ἦν ἀκροασίς. 24 Καὶ ἀποκρίθης πᾶς ὁ λαὸς, εἶπε, Καλὸς ὁ λόγος. 25 Καὶ εἶπεν ὁ Ἡλίας πρὸς τοὺς προφήτας τοῦ Βααλ, Ἐκλέξατε εἰς εαυτοὺς τὸν ἕνα μοσχὸν καὶ ἑτοιμάσατε αὐτὸν πρῶτοι διὸτι εἰσι πολλοὶ· καὶ ἐπικαλεσθή τὸ ὄνομα τῶν θεῶν σας· καὶ ἐκλεξάμωσιν τὸν θυσιαστήριον· καὶ οὐκ ἦν φωνή· καὶ οὐκ ἦν ἀκροασίς. 26 Καὶ ἀποκρίθης πᾶς ὁ λαὸς, εἶπε, Καλὸς ὁ λόγος.
κατεφαγε το ολοκαυτώμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χωμα, και εγλειψε το υδωρ το εν τη αυλακί. 
39 Και οτε ειδε πας ο λαος, επεσον κατα προσωπον αυτων και ειπον, Ο Κυριος, αυτος ειναι ο Θεος· ο Κυριος, αυτος ειναι ο Θεος. 
40 Και ειπε προς αυτους ο Ηλιας, Πιασατε τους προφητας του Βααλ· μηδεις εξ αυτων ας μη διασωθη. Και επισαν αυτους και κατεβιβασεν αυτους ο Ηλιας εις τον χειμαρρον Κεισων και εσφαξεν αυτους εκει. 
41 Και ειπε προς αυτους ο Ηλιας, Πιασατε τους προφητας του Βααλ· μηδεις εξ αυτων ας μη διασωθη. Και επισαν αυτους και κατεβιβασεν αυτους ο Ηλιας εις τον χειμαρρον Κεισων και εσφαξεν αυτους εκει. 
42 Και ειπε προς τον Αχααβ, Αναβα, φαγε και πιε. διοτι ειναι φωνη πληθους βροχης. 
43 Και ανεβη ο Αχααβ δια να φαγη και να πιη. Ο δε Ηλιας ανεβη εις την κορυφην του Καρμηλου και εκυψεν εις την γην και εβαλε το προσωπον αυτου αναμεσον των γονατων αυτου, 
44 Και ειπεν ο Ηλιας προς τον Αχααβ, Αναβα, φαγε και πιε. διοτι ειναι φωνη πληθους βροχης. 
45 Και εν τω μεταξυ ο ουρανος συνεσκοτασεν εκ νεφων και ανεμου, και εγεινε βροχη μεγαλη. Και ανεβη ο Αχααβ εις την αμαξαν αυτου και υπηγεν εις Ιεζραελ. 

Chapter 19

1 Και απηγγειλεν ο Αχααβ προς την Ιεζαβελ παντα οσα εκαμεν ο Ηλιας, και τινι τροπω εθανατωσεν εν ρομφαια παντας τους προφητας. 
2 Και απεστειλε μηνυτην η Ιεζαβελ προς τον Ηλιαν, λεγουσα, Ουτω να καμωσιν οι θεοι και ουτω να προσθεσωσιν, εαν αυριον περι την ωραν ταυτην δεν καταστησω την ζωην σου ως την ζωην ενος εξ εκεινων. 
3 Και φοβηθεις, εσηκωθη και ανεχωρησε δια την ζωην αυτου, και ηλθεν εις Βηρ-σαβεε την του Ιουδα και αφηκεν εκει τον υπηρετην αυτου. 
4 Αυτος δε υπηγεν εις την ερημον μιας ημερας οδον, και ηλθε και εκαθησεν υπο τινα αρκευθον· και επεθυμησε καθ' εαυτον να αποθανη και ειπεν, Αρκει· τωρα, Κυριε, λαβε την ψυχην μου· διοτι δεν ειμαι εγω καλητερος των πατερων μου. 
5 Και πλαγιασας απεκοιμηθη υποκατω μιας αρκευθου, και ιδου, αγγελος ηγγισεν αυτον και ειπε προς αυτον, Σηκωθητι, φαγε. 
6 Και ανεβλεψε, και ιδου, πλησιον της κεφαλης αυτου αρτος εγκρυφιας και αγγειου υδατος. Και εφαγε και επιε και παλιν επλαγιασε. 
7 Και επεστρεψεν ο αγγελος του Κυριου εκ δευτερου και ηγγισεν αυτον και ειπε, Σηκωθητι, φαγε· διοτι πολλη ειναι η οδος απο σου. 
8 Και σηκωθεις, εφαγε και επιε, και με την δυναμιν της τροφης εκεινης ωδοιπορησε τεσσαρακοντα ημερας και τεσσαρακοντα νυκτας, εως Χωρηβ του ορους του Θεου. 
9 Και εισηλθεν εις σπηλαιον και εκαμεν εκει καταλυμα· και ιδου, ηλθε λογος Κυριου προς αυτον και ειπε προς αυτον, Τι καμνεις ενταυθα, Ηλια; 
10 Και ειπεν, Εσταθην εις ακρον ζηλωτης υπερ Κυριου του Θεου των δυναμεων· διοτι οι υιοι Ισραηλ εγκατελιπον την διαθηκην σου, τα θυσιαστηρια σου κατεστρεψαν και τους προφητας σου εθανατωσαν εν ρομφαια· και εναπελειφθη εις Ιακαβελ. 
11 Και επεν, Εξελθε και σταθητι επι το ορος ενωπιον Κυριου. Και ιδου, ο
Κυρίως διεβαινε, και ανεμος μεγας και δυνατος εσχιζε τα ορη και συνετριβε τους βραχους εμπροσθεν του Κυριου· ο Κυριος δεν ητο εν τω ανεμω· και μετα τον ανεμον σεισμον, πυρ· ο Κυριος δεν ητο εν τω πυρι· και μετα το πυρ, ηχος λεπτου αερος.

12 και μετα τον σεισμον, πυρ· ο Κυριος δεν ητο εν τω πυρι· και μετα το πυρ, ηχος λεπτου αερος.

13 Και ως ηκουσεν ο Ηλιας, εσκεπασε το προσωπον αυτου με την μηλωτην αυτου και εξηλθε και εσταθη εις την εισοδον του σπηλαιου. Και ιδου, φωνη προς αυτον, λεγουσα, Τι καμνεις ενταυθα, Ηλια;

14 Και ειπεν, Εσταθην εις ακρον ζηλωτης υπερ Κυριου του Θεου των δυναμεων· διοτι οι υιοι του Ισραηλ εγκατελιπον την διαθηκην σου, τα θυσιαστηρια σου κατεστρεψαν και τους προφητας σου εθανατωσαν εν ρομφαια· και εναπελειφθην εγω μονος· και ζητουσι την ζωην μου, δια να αφαιρεσωσιν αυτην.

15 Και ειπε Κυριος προς αυτον, Υπαγε, επιστρεψον εις την οδον σου προς την ερημον της Δαμασκου· και οταν ελθης, χρισον τον Αζαηλ βασιλεα επι την Συριαν· τον δε Ιηου τον υιον του Νιμσι θελεις χρισει βασιλεα επι τον Ισραηλ· και τον Ελισσαιε τον υιον του Σαφατ, απο Αβελ-μεολα, θελεις χρισει προφητην αντι σου· και θελει συμβη, ωστε τον διασωθεντα εκ της ρομφαιας του Αζαηλ, θελει θανατωσει ο Ιηου· και τον διασωθεντα εκ της ρομφαιας του Ιηου, θελει θανατωσει ο Ελισσαιε· αφηκα ομως εις τον Ισραηλ επτα χιλιαδας, παντα τα γονατα, οσα δεν εκλιναν εις τον Βααλ, και παν στομα το οποιον δεν ησπασθη αυτον.

16 Και αναχωρησας εκειθεν, ευρηκε τον Ελισσαιε τον υιον του Σαφατ, ενω ωργονε με δωδεκα ζευγη βοων εμπροσθεν αυτου, αυτος ων εις το δωδεκατον· και επερασεν ο Ηλιας απο πλησιον αυτου και ερριψεν επ' αυτον την μηλωτην αυτου.

17 Ο δε αφηκε τους βοας και ετρεξε κατοπιν του Ηλια και ειπεν, Ας ασπασθω, παρακαλω, τον πατερα μου και την μητερα μου, και τοτε θελω σε ακολουθησει. Και ειπε προς αυτον, Υπαγε, επιστρεψον· διοτι τι εκαμα εις σε;

18 Και εστρεψεν εξοπισθεν αυτου και εσφαξεν αυτους και εψησε το κρεας αυτων με τα εργαλεια των βοων και εδωκεν εις τον λαον, και εφαγον. Τοτε σηκωθεις, υπηγε κατοπιν του Ηλια και υπηρετει αυτον.

Chapter 20

1 Ο δε Βεν-αδαδ βασιλευς της Συριας συνηθροισε πασαν την δυναμιν αυτου· ησαν δε μετ' αυτου τριακοντα δυο βασιλεις και ιπποι και αμαξαι και ανεβη και επολιορκησε την Σαμαρειαν και επολεμει αυτην.

2 Και απεστειλε μηνυτας προς Αχααβ τον βασιλεα του Ισραηλ εις την πολιν και ειπε προς αυτον, Ουτω λεγει ο Βεν-αδαδ· το αργυριον σου και το χρυσιον σου ειναι εμου· και αι γυναικες σου και τα τεκνα σου τα ωραια ειναι εμου.

3 Και απεκριθη ο βασιλευς του Ισραηλ και ειπε, Κατα τον λογον σου, κυριε μου βασιλει, σου ειμαι εγω και παντα οσα εχω. Και επανηλθον οι μηνυται και ειπον, Ουτως αποκρινεται ο Βεν-αδαδ, λεγων· Επειδη απεστειλα προς σε, λεγων, Το αργυριον σου και το το χρυσιον σου και τεκνα σου ειναι εμου εμου εμοι. Και απεκριθη ο βασιλευς του Ισραηλ και ειπε, Κατα τον λογον σου, κυριε μου βασιλειν, σου ειμαι εμοι και γινου και αναλωθησει. Και ειπε προς αυτον, Υπαγε, επιστρεψον· διοτι τι εκαμα εις σε;

4 Και εστρεψεν εξοπισθεν αυτου και ελαβεν εν ζευγον βων και εσφαξεν αυτους, και εψησε τον κρας αυτουν με τα εργαλεια των βων και εδωκεν εις τον λαον, και εφαγον. Τοτε σηκωθεις, υπηγε κατοπιν του Ηλια και υπηρετει αυτον.
παρακαλώ, και ιδετε ότι ουτος κακιαν ζητει· διοτι απεστειλε προς εμε δια τας γυναικας μου και δια τα τεκνα μου και δια το αργυριον μου και δια το χρυσιον μου, και δεν ηρνηθην ουδεν εις αυτον. 8 Και ειπον προς αυτον παντες οι πρεσβυτεροι και πας ο λαος, Μη υπακουσης μηδε συγκατανευσης. 9 Ειπε λοιπον προς αυτον παντες οι πρεσβυτεροι και πας ο λαος· Μη υπακουσης μηδε συγκατανευσης.

8 Και ειπον προς αυτον παντες οι πρεσβυτεροι και πας ο λαος, Μη υπακουσης μηδε συγκατανευσης.

9 Ειπε λοιπον προς τους μηνυτας του Βεν-αδαδ, Ειπατε προς τον κυριον μου τον βασιλεα, Παντα οσα εμηνυσας προς τον δουλον σου κατ' αρχας, θελω και τουτο ομως το πραγμα δεν δυναμαι να καμω. Και οι μηνυται ανεχωρησαν και εφεραν προς αυτον την αποκρισιν. 10 Και αναπεστειλεν ο Βεν-αδαδ προς αυτον, λεγων, Ουτω να καμωσιν εις εμε οι θεοι και ουτω να προσθεσωσιν, εαν το χωμα της Σαμαρειας αρκεση δια μιαν χεριαν εις παντα τον λαον, τον ακολουθουντα με. 11 Και απεκριθη ο βασιλευς του Ισραηλ και ειπεν, Ειπατε προς αυτον, Οστις περιζωννυται τα οπλα, ας μη μεγαλαυχη ως ο εκδυομενοι αυτα.

12 Ωτε δε ο Βεν-αδαδ ηκουσε τον λογον τουτον, ετυχε πινων, αυτος και οι βασιλεις οι μετ' αυτου εις τας σκηνας, και ειπε προς τους δουλους αυτου, Παραταχθητε. Και παρεταχθησαν κατα της πολεως.

13 Και ιδου, προσηλθε προς τον Αχααβ τον βασιλεα του Ισραηλ προφητης τις, λεγων, Ουτω λεγει Κυριος· Βλεπεις απαν το πληθος τουτο το μεγα; ιδου, εγω παραδιδω αυτο εις την χειρα σου σημερον· και θελεις γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος. 14 Και ειπεν ο Αχααβ, Δια τινος; Ο δε απεκριθη, Ουτω λεγει Κυριος· Δια των θεραποντων των αρχοντων των επαρχιων. Τοτε ειπε, Τις θελει συγκροτησει την μαχην; Και απεκριθη, Συ.

15 Τοτε ηριθμησε τους θεραποντας των αρχοντων των επαρχιων· και ησαν διακοσιοι τριακοντα δυο· και μετ' αυτους, ηριθμησεν απαντα τον λαον, παντας τους υιους Ισραηλ, επτα χιλιαδας. 16 Και εξηλθον περι την μεσημβριαν. Ο δε Βεν-αδαδ επινε και εμεθυεν εις τας σκηνας, αυτος και οι βασιλεις, οι τριακοντα δυο βασιλεις οι συμμαχοι αυτου.

17 Και εξηλθον πρωτοι οι θεραποντες των αρχοντων των επαρχιων· και απεστειλεν ο Βεν-αδαδ να μαθη· και απηγγειλαν προς αυτον, λεγοντες, Ανδρες εξηλθον εκ της Σαμαρειας.

18 Ο δε ειπεν, Εαν εξηλθον ειρηνικως, συλλαβετε αυτους ζωντας· και εαν εξηλθον δια πολεμον, παλιν ζωντας συλλαβετε αυτους. 19 Εξηλθον λοιπον εκ της πολεως οι θεραποντες των αρχοντων των επαρχιων, και το στρατευμα το οποιον ηκολουθει αυτους. 20 Και επαταξεν εκαστος τον ανθρωπον αυτου· και οι Συριοι εφυγον· και κατεδιωξεν αυτους ο Ισραηλ· ο δε Βεν-αδαδ ο βασιλευς της Συριας διεσωθη εφιππος μετα των ιππεων.

21 Και εξηλθεν ο βασιλευς του Ισραηλ και επαταξε τους ιππεις και τας αμαξας, και εκαμεν εις τους Συριους σφαγην μεγαλην. 22 Και προσηλθεν ο προφητης προς τον βασιλεα του Ισραηλ και ειπε προς αυτον, Υπαγε, ενδυναμωθητι και σκεφθητι, και ιδε τι θελεις καμει διοτι εν τη επιστροφη του ετους ο βασιλευς της Συριας θελει αναβη εναντιον σου. 23 Ειπον δε προς αυτον οι δουλοι του βασιλεως της Συριας, Ο θεος αυτων ειναι θεος των βουνων· δια τουτο υπερισχυσαν καθ' ημων· εαν δε πολεμησωμεν αυτους εν τη πεδιαδι, βεβαιως θελομεν υπερισχυσει κατ' αυτων. 24 Και ηριθμησεν ο Βεν-αδαδ τους Συριους και ανεβη εις Αφεκ, δια να πολεμηση κατα τον Ισραηλ.

449
προπαρασκευασθεντες υπηγον εις συναντησιν αυτων· και εστρατοπεδευσαν οι υιοι Ισραηλ απεναντι αυτων, ως δυο μικρα ποιμνια αιγων· αλλ’ ουχι θεος των κοιλαδων, δια τουτο θελω παραδωσει εις την χειρα σου απαν το μεγα τουτο πληθος, και θελετε γνωρισει στι διεναι τον ουγμον ου και ειπεν ηυγεν εις την πολιν και εκρυφθη απο κοιτωνος εις κοιτωνα.

31 Και ειπον προς αυτον, Ιδου τωρα, ηκουσαμεν οτι οι βασιλεις του οικου Ισραηλ ειναι βασιλεις ελεημονες· ας βαλωμεν λοιπον σακκους εις τας οσφυας ημων και σχοινια εις τας κεφαλας ημων, και ας εξελθωμεν προς τον βασιλεα του Ισραηλ· ισως θελει σοι χαρισει την ζωην. Περιεζωσαν λοιπον σακκους εις τας οσφυας αυτων και σχοινια εις τας κεφαλας αυτων, και ηλθον προς τον βασιλεα του Ισραηλ και ειπον, Ο δουλος σου Βεν-αδαδ λεγει, Ας ζηση η ψυχη μου, παρακαλω. Και ειπε, Ζη ακομη; αδελφος μου ειναι. Και οι ανδρες ελαβον τουτο δια καλον οιωνον, και εσπευσαν να στερεωσωσι το εξελθον εκ του στοματος αυτου· και ειπον, Ο αδελφος σου Βεν-αδαδ. Και ειπεν, Υπαγετε, φερετε αυτον. Οτε δε ηλθε προς αυτον ο Βεν-αδαδ, εκεινος ανεβιβασεν αυτον εις την αμαξαν αυτου. Και ειπε προς αυτον ο Βεν-αδαδ τας πολεις, τας οποιας ελαβεν ο πατηρ μου παρα του πατρος σου, θελω αποδωσει και θελεις στησει εις σεαυτον οχυρωματα εν Δαμασκω, καθως εστησεν ο πατηρ μου εν Σαμαρεια. Και εγω, ειπεν ο Αχααβ, θελω σε εξαποστειλει επι ταυτη τη συνθηκη. Ουτως εκαμε συνθηκην μετ’ αυτου και εξαπεστειλεν αυτον.

35 Άνθρωπος δε τις εκ των υιων των προφητων ειπε προς τον πλησιον αυτου εν λογω Κυριου, Κτυπησον με, παρακαλω. Αλλα δεν ηθελησεν ο ανθρωπος να κτυπηση αυτον. Και ειπε προς αυτον, Επειδη δεν υπηκουσας της φωνης του Κυριου, ιδου, καθως αναχωρησης απ' εμου, λεων θελει σε θανατωσει. Και ως ανεχωρησεν απ' αυτου, ευρηκεν αυτον λεων και εθανατωσεν αυτον. Ευρων επειτα αλλον ανθρωπον, ειπε, Κτυπησον με, παρακαλω. Και ο ανθρωπος εκτυπησεν αυτον, και κτυπησας επληγωσε. Τοτε ανεχωρησεν ο προφητης και εσταθη επι της οδου δια τον βασιλεα, μεταμεμορφωμενος με καλυμμα επι τους οφθαλμους αυτου. Και ως διεβαινεν ο βασιλευς αυτος εβοησε προς τον βασιλεα, και ειπεν, Ο δουλος σου εξηλθεν εις το μεσον της μαχης· και ιδου, ανθρωπος στραφεις κατα μερος εφερε τινα προς εμε, και ειπε, Φυλαττε τον ανθρωπον τουτον· εαν ποτε φυγη, τοτε η ζωη σου θελει εισθαι αντι της ζωης αυτου, εαν ο λαος σου αντι του λαου αυτου. Και ειπε προς αυτον, Οταν αναχωρησης απ' εμου, λεων θελει σε θανατωσει. Και ως ανεχωρησεν απ' αυτου, ευρηκεν αυτον λεων και εθανατωσεν αυτον. Ευρων επειτα αλλον ανθρωπον, ειπε· Κτυπησον με, παρακαλω. Και αναχωρησεν απ' αυτου, και εστησεν τη συνθηκην μετ' αυτου και εξαπεστειλεν αυτον. Ευρων επειτα αλλον ανθρωπον, και εκκενωσεν αυτον. Και ειπε προς αυτον, Επειδη δεν υπηκουσας της φωνης του Κυριου, ιδου, καθως αναχωρησης απ' εμου, λεων θελει σε θανατωσει. Και μεταμεμορφωμενος με καλυμμα επι τους οφθαλμους αυτου, μεταμεμορφωνος εμε, και ειπε, Φυλαττε τον ανθρωπον τουτον· εαν ποτε φυγη, τοτε η ζωη σου θελει εισθαι αντι της ζωης αυτου, η έκαμε μενον εν ταλαντον αργυριου. Και ειπε προς αυτον, Ο τη θελει σε εξαποστειλει ενεκει τη συνθηκην ου, ευρηκεν αυτον λεων και εθανατωσεν αυτον. Και ειπε προς αυτον, Ο δουλος σου ησχολειτο εδω και εκει, αυτος εφυγε. Και λαος σου αντι του λαου αυτου.
απήλθεν ο βασιλεὺς του Ισραήλ εἰς τὸν οἰκὸν αὐτοῦ σκυθρώπος καὶ δυσηρεστήμενος καὶ ἤλθεν εἰς τὴν Σαμαρείαν.

Chapter 21

1 Μετὰ δε ταῦτα τὰ πράγματα Ναβουβαι ο Ιεζραὴλιτὴς εἶχεν ἀμπελῶνα εἰς Ιεζραελ, πλησίον τοῦ παλατίου του Ἀχααβ βασιλέως τῆς Σαμαρείας. 2 Καὶ ἐλαλῆσαν ο Αχααβ πρὸς τὸν Ναβουβαι, λέγων, Δος μοι τὸν ἀμπελῶνα σου, διὰ νὰ εὑρὸν λαχανὸν, επειδὴ εἶναι πλησίον τοῦ οἰκού μου· καὶ θέλω σοὶ δωσεῖ αντ᾽ αὐτοῦ ἀμπελῶνα καλήτερον παρ᾽ αὐτοῦ· ἢ, αν ἦναι αρεστὸν εἰς σε, θέλω σοὶ δωσεῖ τὸ αντίτιμον αὐτοῦ εἰς ἀργυρίον. 3 Ο Ναβουβαι εἶπε πρὸς τὸν Αχααβ, Μὴ γενοῖτο εἰς εμὲ παρὰ Θεοῦ, νὰ δωσῆι τὴν κληρονομίαν τῶν πατέρων μου εἰς σε. 4 Καὶ ἦλθεν ο Αχααβ εἰς τὸν οἰκὸν αὐτοῦ σκυθρώπως καὶ δυσηρεστήμενος διὰ τὸν λόγον, τὸν οποῖον ἐλαλῆσα πρὸς αὐτὸν Ναβουβαι ὁ Ιεζραὴλιτής, εἰπὼν, Δὲν θελῶ σοι δωσῆι τὴν κληρονομίαν τῶν πατέρων μου. Καὶ ἐπλαγίασεν εἰς τὴν κλίνην αὐτοῦ καὶ ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπόν αὐτοῦ καὶ δὲν ἐφάγεν ἄρτον. 5 Ἐπεὶ δὲ εἶπεν τὸν Ναβουβαι, Επειδὴ εἶπα πρὸς αὐτοῦ ο Ιεζαβελ, Σὺ τῶν ἐν τῷ πόλει αὐτοῦ, κατοίκους, καθὼς εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ἡ Ιεζαβελ, κατα τὸ γεγραμμένον εἰς τὰς ἐπιστολὰς τὰς ὧν εὐθύδειος ἀρχοντας ἐποιήσατο, εἰπεν εἰς τὸν Αχααβ, Σὺ τῶν κατοίκων αὐτοῦ, καὶ ἀπεδέδωκεν τοὺς αὐτοὺς κατα τὸ γεγραμμένον εἰς τὰς ἐπιστολὰς τὰς ὧν εὐθύδειος ἀρχοντας ἐποιήσατο, καὶ ἀπεσπάσατο. 6 Καὶ εἶπεν ο Αχααβ πρὸς αὐτῆς, Εὐθυς ἐγὼ ἐπιτίθημι τὸν Αχααβ τὸν ἔρχομαι εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ, καὶ ἀπεπροσώπηκα τὸν Αχααβ κατα τὸ γεγραμμένον εἰς τὰς ἐπιστολὰς τὰς ὧν εὐθύδειος ἀρχοντας ἐποιήσατο, καὶ ἀπεσπάσατο.
Chapter 22

1Parshethon de tría etí anéne polemou anámezon tis Syrias kai tou Iosafat. 2Kata de de to triotou etos katebhi Iwosaphat o basileus tou Ioudaí prós toon basilea tou Iosafat. 3Kai eipen o basileus tou Iosafat proz touz douloù autou, Exéurete oti h Rámov-galaad eínaí hmiwn, kai hmiwic siowpooyn eic to na labwmen authnh ek tis xeiropo basilewseis tou syrias; 4Kai eipen prós tou Iwosaphat, Ercesei mete ému diav na polemíswmen tin Rámov-galaad; Kai eipen o Iwosaphat prós tou basilea tou Iosafat, Erywthnou, parakaíw, ton logon tou Kouriou symerhon. 5Kai symfroinovn o basileus tou Iosafat touz profofhtas, peripou tetrapoikous anádras, kai eipet prós autou, na upagw evanctiovn tin Rámov-galaad na polemísow, h na apexh; oi de eipon, Anabá, kai o Kourios thelei parárswsei authnh eic tin xeiropo basilewseis. 6Kai eipen o Iwosaphat, Denv einaí evntaútha evti profofhtis tou Kouriou, dia na erytwshomén di' autou;
Και εἰπέν ο βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ πρὸς τὸν Ἰωσαφατ, Εἶναι ετὶ αὐθαυτῷ τὸς, Μιχαῖος, ο ὦτι τοῦ Ἰερεία, δἰ τοῦ ὁποίου δυναμέθα να ερωτησόμεν τὸν Κυρίον· διὸτι δὲν προφητεύει καλὸν περὶ εὐμοῦ, ἀλλὰ κακὸν. Καὶ εἰπέν ο Ἰωσαφατ, Ἀς μὴ λαλή ὁ βασιλεὺς ὁυτῶς. ᾿Καὶ εκαλέσαν ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ ἐνα εὐνουχὸν καὶ εἰπέν, Σπεύσον να φερῆς Μιχαῖον τὸν ὦτι τοῦ Ἰεμλα, διὰ τοῦ ὃποιοῦ δυναμέθα να ερωτησοῦμεν τὸν Κυρίον· ἀλλὰ μὴν ἀγαπήσωμεν αὐτὸν· διὸ ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ, ενδεδυμενοὶ στολὰς, εἰς τὸ ποὺ ἀνοικτῶ κατὰ τὴν εἰσοδον τῆς πύλης τῆς Σαμαρείας· καὶ παντεὶς οἱ προφητεῖς προφητεύεται προφητεύσαι εἰμιπρόσεσθε αὐτῶν. 

Καὶ Σεδεκίας ὁ ωτι τοῦ Χαναανα εἰχε καμεί εἰς εαυτὸν σιδηρὰ κερατὰ· καὶ εἰπεν, Οὕτω λέγει Κυρίου· Δἰα τούτων θελεῖς κερατισθῆναι τοὺς Συρίους, ἕως ὅτι συντελεσθῇ αὐτοῦ. 

Καὶ πάντες οἱ προφητεῖς προφητεύον ὡς τοῦ τοῦ βασιλεῶς, λέγοντες, Αναβά εἰς Ραμωθ-γαλααδ καὶ εὐοδοῦ· διὸ ὁ Κυρίος θελεῖ παραδώσει αὐτὴν εἰς τὴν χειρὰ τοῦ βασιλεῶς. 

Καὶ ὁ μηνυτὴς, ὁ ὦτως ἐπʼ αὐτὸν να καλέσῃ τὸν Μιχαίαν, εἰπέν πρὸς αὐτὸν, λέγων, Ἰδοὺ τώρα, οἱ λόγοι τῶν προφητῶν φανεροῦσιν εἰς περὶ τοῦ βασιλεῶς· ο λόγος σου λοιπῶν ας ηναι ως ο λόγος εἰς εἰς εκείνων, καὶ λαλήσῃ τὸ καλὸν. 

Ο δὲ Μιχαῖος εἰπε, Ζη Ἰωσαφατ, ο, τι μοι εἰπή ο Κυρίος, τουτο θελω λαλῆσει. 

Ηλθε λοιπῶν πρὸς τὸν βασιλέα. Καὶ εἰπέν ὁ βασιλεύς πρὸς αὐτὸν, Μιχαῖι, να υπαγωμεν εἰς Ραμωθ-γαλααδ δια να πολεμῆσομεν, ἢ να απεχωμεν; Ὁ δὲ ἀπεκριθή πρὸς αὐτὸν, Αναβα καὶ εὐοδοῦ· διοτι ὁ Κυρίος θελεῖ παραδώσει αὐτήν εἰς τὴν χειρα τοῦ βασιλεῶς. 

Καὶ εἰπε πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεύς, Ἐως ποσῶς θελεῖ ὁ Κυρίος να μη λέγης πρὸς εμε παρα τὴν αληθείαν εἰς τοῦ ὀνόματι Κυρίου; 

Ὁ δὲ εἰπεν, Ἐδων πάντα τὸν Ἰσραήλ διεσπαρμενὸν εἰς ὁροὺς, ὡς προβατὰ ἦν εἰς κακὸν. Καὶ εἰπε Κυρίος, Οὐτοί δὲν εχουσι κυριον· ἄς επιστρέψωσιν εἰς καθαυτοῦ, κατὰ τὴν εἰρήνην. 

Καὶ εἰπεν ὁ βασιλευς του Ἰσραήλ πρὸς τον Ἰωσαφατ, Δεν σοι εἰπα ετὶ δεν θελεῖ προφητεύσει καλὸν περὶ εμου, ἀλλὰ κακὸν; 

Καὶ ο Μιχαῖος εἰπεν, Ακουσον λοιπῶν τον λόγον του Κυρίου. Ἐδων τοῦ βασιλεῶς, καθ' ἡμεραν θελεῖς εισερχεσθαι απὸ ταμεῖον εἰς ταμεῖον δια να κρυφθης. 

Τωρ' ἐπιστρεφει τον Μιχαίαν καὶ επαναφερετε αὐτον πρὸς Αμων τον αρχοντα της πολεως καὶ πρὸς Ιωας τον υιον του Κυριου. 

Καὶ εἰπατε, ΟΥΤΩ λεΓεΙ ο βασιλευς· Βαλετε τουτον εις την φυλακην καὶ τρεφετε αὐτον με αρτον ςθλιψεώς καὶ με ὑδρ ςθλιψεως, εως επιστρησει εις ειρηνην. 

Τὸτε πλησιαζον ντο Μιχαίας, καὶ ερραπησε τον Μιχαίαν επι την σιαγον καὶ εἰπεν, Δια ποιας οδος επερασε το ψευδα τον Κυριου, δια να λαληση προς σε; 

Καὶ εἰπεν ο Μιχαῖος, Ἰδοῦ, θελεῖς να δεις, καθ' ἡν ημεραν θελεῖς εισερχεσθαι απο τον με της ταιμοις δια να κρυψθης. 

Καὶ εἰπεν ο βασιλευς του Ἰσραήλ, Πιασατε τον Μιχαίαν καὶ επαναφερετε αὐτον πρὸς Αμων τον αρχοντα της πολεως καὶ πρὸς Ιωας τον υιον του βασιλεως; Ἐκατε, ΟΥΤΩ λέγει ο βασιλευς· Βαλετε τουτον εις της σιαγος καὶ τρεφετε αὐτον με αρτον ςθλιψεως καὶ με ὑδρ ςθλιψεως, εως επιστρησει εις ειρηνην. 

Καὶ εἰπεν ο Μιχαῖος, Εάν τουτον εισοδος απο της ταιμοις, καὶ θεος δὲν ελαλησε δι Εμου. Καὶ εἰπεν, Ἀκουσατε σεις, παντεὶς οἱ λαοί.
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ πρὸς τὸν Ἰωσαφάτ, Ἔγω θελὼ μετασχηματισθή καὶ εἰσελθεῖ εἰς τὴν μαχήν· σὺ δὲ ενδυθήτι τὴν στολήν σου. Καὶ μετασχηματισθή ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν μαχήν. ὁ δὲ βασιλεὺς τῆς Συρίας εἶχε προσταξεῖ τοὺς τριάκοντα δύο αμαξαρχαῖς αὐτοῦ, λέγων, Μη πολεμεῖτε μητὲ μικρὸν μητὲ μεγαν, ἀλλὰ μονὸν τὸν βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ. καὶ ως εἶδον οἱ αμαξαρχαὶ τοῦ Ἰωσαφάτ, τότε αὐτοὶ εἶπον, Βεβαιῶς οὗτος εἶναι ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. καὶ περιεστράφησαν διὰ νὰ πολεμῆσωσιν αὐτον· ἀλλ' ὁ Ἰωσαφάτ ἀνεβοησε. οἱ δὲ αμαξαρχαι οτι δὲν ἦτο ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, επεστρεψαν απὸ τῆς καταδιωξεως αὐτοῦ. Καὶ απεθάνεσαν οἱ αμαξαρχαι καὶ εκτυπήσαν τὸν βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ μεταξὺ τῶν αρθρωσεων τοῦ θωρακος· ο δὲ εἶπε πρὸς τὸν ἑνιόχον αὐτοῦ, Στρεψον τὴν χεῖρα σου καὶ εκβάλε τοὺς ἐκ τοῦ στρατευματός· διὸτι επληγώθην. η μαχή εμεγάλυνθη εἰς τὴν ἡμέρα εκεῖνη· ο δὲ βασιλεὺς ἦσαν ἐπὶ τὴν αμαξην αντικρυ τῶν Συριῶν, καὶ πρὸς τὸ ἐσπερᾶν ἀπεθανε. και περι τῆς δυσιν τοῦ ἡλίου εγείνε διακήρυξις εἰς τὸ στρατόπεδο, λέγοντας, Ἐκαστὸς εἰς τὴν πολιν αὐτοῦ καὶ εκαστὸς εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. αἱ δὲ λοιπαὶ τῶν πραξεων τοῦ Ἀχαάβ καὶ πάντα ὁσα εἴχαμεν, καὶ ὁ ελεφαντινὸς οἰκός τοῦ οποῖον ὑκοδόμησεν καὶ πάσαι τας πόλεις, τὰς ὁποίας εκτίσε, δεν εἶναι γεγραμμένα εἰς τὸ βιβλίο τῶν χρονίκων τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ; καὶ εκοίμηθη ὁ Ἀχαάβ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασιλεύσε τοῦ αὐτοῦ. Ο Ιωσαφάτ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀσα ἐβασιλεύσεν επὶ τὸν Ιουδα, τὸ τέταρτον ἐτος τοῦ Ἀχαάβ βασιλεως τοῦ Ἰσραήλ. ο Ἰωσαφάτ ἦτο τριάκοντα πεντε ετῶν ἡλικίας οτὲ εβασιλεύσε· καὶ ἐβασιλεύσεν εἰκοσιπεντε ετη εἰς Ιερουσαλημ· τὸ δὲ ονόμα τῆς μητρός αὐτοῦ ἦτο Αζουβα, θυγατέρα τοῦ Σιλει. καὶ περιεπατήσε εἰς πᾶσας τὰς ὁδους του πατρος αὐτοῦ· δὲν εξεκλίνεν απ' αὐτων, πραττόν το εὐθες ενωπιον του Κυριου. οι υψηλοι δὲ ομως τοποι δὲν αφηρεθήσαν· ο λαος εθυσιαζεν ετι καὶ εθυμιαζεν εἰς τοις υψηλοις τοις.
τον Ἰσραήλ να αμαρτήσῃ· 53 διότι ελατρευσε τον Βααλ και προσεκυνήσεν αυτον, και παρωργίσε
Κυριον τον Θεον του Ἰσραήλ, κατα παντα οσα επραξεν ὁ πατήρ αυτου.

2 Kings

Chapter 1

1 Μετα δε τον θανατον του Αχααβ, επανεστατησεν ο Μωαβ εναντιον του Ισραηλ. 2 Και επεσεν
ο Οχοζιας δια του δρυφρακτου του υπερωου αυτου, το οποιον ητο εν Σαμαρεια, και ηρρωστησε
και απεστειλε μηνυτας, ειπων προς αυτους, Υπαγετε, ερωτησατε τον Βεελ-ζεβουλ, τον θεον της
Ακκαρων, κατα παντα οσα επραξεν ο πατηρ αυτου. 3 Άλλ' ο αγγελος Κυριου ειπε προς
Ηλιαν τον Θεσβιτην, Σηκωθητι, αναβα εις συναντησιν των μηνυτων του βασιλεως της Σαμαρειας
και ειπε προς αυτους, Επειδη δεν ειναι Θεος εν τω Ισραηλ, δια τουτο υπαγετε να ερωτησητε τον
Βεελ-ζεβουλ, τον θεον της Ακκαρων; 4 Τωρα λοιπον ουτω λεγει ο Κυριος· Δεν θελεις καταβη απο
της κλινης, εις την οποιαν ανεβης, αλλ' εξαπαντος θελεις αποθανει. Και ανεχωρησεν ο Ηλιας.
5 Και επεστρεψαν οι μηνυται προς αυτον· ο δε ειπε προς αυτους, Δια τι επεστρεψατε; 6 Και ειπον
προς αυτον, Ανθρωπος τις ανεβη εις συναντησιν σας και ελαλησε προς εσας τους λογους τουτους;
Και απεκριθησαν προς αυτον· Ανθρωπε του Θεου, ο βασιλευς ειπε, Καταβα.
10 Και αποκριθεις ο Ηλιας ειπε προς αυτους, Εαν εγω ημαι ανθρωπος του Θεου, ας καταβη πυρ εξ
ουρανου και ας καταφαγη σε και τους πεντηκοντα σου. Και κατεβη πυρ Θεου εξ ουρανου και κατεφαγεν αυτον και τους πεντηκοντα αυτου.
11 Και απεστειλε προς αυτον τριτον πεντηκονταρχον μετα των πεντηκοντα αυτου. Και ανεβη
προς αυτον· και ιδου, εκαθητο επι της κορυφης του ορους. Και ειπε προς αυτον, Ανθρωπε του
Θεου, ο βασιλευς ειπε, Καταβα. 12 Και αποκριθεις ο Ηλιας ειπε προς τον πεντηκονταρχον, Εαν εγω
ημαι ανθρωπος του Θεου, ας καταβη πυρ εξ ουρανου και ας καταφαγη σε και τους πεντηκοντα
σου. Και κατεβη πυρ εκ του ουρανου και κατεφαγεν αυτον και τους πεντηκοντα αυτου.
13 Και παλιν απεστειλε τριτον πεντηκονταρχον μετα των πεντηκοντα αυτου. Και ελαλησε και ειπε
προς αυτον, Ανθρωπε του Θεου, ο βασιλευς ειπε, Καταβα. 14 Και αποκριθεις ο Ηλιας ειπε προς αυτους, Εαν εγω
ημαι ανθρωπος του Θεου, ας καταβη πυρ εξ ουρανου και ας καταφαγη σε και τους πεντηκοντα
σου. Και κατεβη πυρ εξ ουρανου και κατεφαγεν αυτον και τους πεντηκοντα αυτου.
ας σταθή λοιπον η ζωή μου αξιοτιμητος εις τους οφθαλμούς σου. 15Και ειπεν ο αγγελος του Κυριου προς τον Ηλιαν, Καταβα μετ' αυτου· μη φοβηθης απ' αυτον. Και εσηκωθη και κατεβη μετ' αυτον προς τον βασιλεια. 16Και ειπε προς αυτον, Ουτω λεγει Κυριος· Επειδη απεστειλας μηνυτας να ερωτησωι τον Βεελ-ζεβουλ, τον θεον της Ακκαρων, ως εαν δεν ητο Θεος εν τω Ισραηλ δια να ζητησης τον λογον αυτου, δια τουτο δεν θελεις καταβη απο της κλινης, αλλ' εξαπαντος θελεις αποθανει. 17Και απεθανε κατα τον λογον του Κυριου, τον οποιον ελαλησεν ο Ηλιας· εβασιλευσε δε αντ' αυτου ο Ιωραμ, εν τω δευτερω ετει του Ιωραμ, υιου του Ιωσαφατ, βασιλεως του Ιουδα· Επειδη δεν ειχεν υιον. 18Αι δε λοιπαι των πραξεων του Οχοζιου, οσας εκαμε, δεν ειναι γεγραμμεναι εν τω βιβλιω των χρονικων των βασιλεων του Ισραηλ;

Chapter 2

1Οτε δε εμελλεν ο Κυριος να αναβιβαση τον Ηλιαν εις τον ουρανον με ανεμοστροβιλον, ανεχωρησεν ο Ηλιας μετα του Ελισσαιε απο Γαλγαλων. 2Και ειπεν ο Ηλιας προς τον Ελισσαιε, Καθου ενταυθα, παρακαλω· διοτι ο Κυριος με απεστειλεν εως Βαιθηλ. Και ειπεν ο Ελισσαιε, Ζη Κυριος και ζη η ψυχη σου, δεν θελω σε αφησει. Και κατεβησαν εις Βαιθηλ. 3Και εξηλθον οι υιοι των προφητων οι εν Βαιθηλ προς τον Ελισσαιε και ειπον προς αυτον, Εξευρεις οτι ο Κυριος σημερον λαμβανει τον κυριον σου επανωθεν της κεφαλης σου; Και ειπε, Και εγω εξευρω τουτο· σιωπατε. 4Και ειπεν ο Ηλιας προς αυτον, Ελισσαιε, καθου ενταυθα, παρακαλω· διοτι ο Κυριος με απεστειλεν εις Ιεριχω. Ως δε ειπε, Ζη Κυριος και ζη η ψυχη σου, δεν θελω σε αφησει. Και ηλθον εις Ιεριχω. 5Και προσηλθον οι υιοι των προφητων οι εν Ιεριχω προς τον Ελισσαιε και ειπον προς αυτον, Εξευρεις οτι ο Κυριος σημερον λαμβανει τον κυριον σου επανωθεν της κεφαλης σου; Και ειπε, Και εγω εξευρω τουτο· σιωπατε. 6Και ειπεν ο Ηλιας προς αυτον, Καθου ενταυθα, παρακαλω· διοτι ο Κυριος με απεστειλεν εις τον Ιορδανην. Ως δε ειπε, Ζη Κυριος και ζη η ψυχη σου, δεν θελω σε αφησει. Και ενω αυτοι περιεπατουν ετι λαλουντες, ιδου, αμαξα πυρος και ιπποι πυρος, και διεχωρισαν αυτους αμφοτερους· και ανεβη ο Ηλιας με ανεμοστροβιλον εις τον ουρανον. 7Ο δε Ελισσαιε εβλεπε και εβοα, Πατερ μου, πατερ μου, αμαξα του Ισραηλ και ιππικον αυτου. Και δεν ειδεν αυτον πλεον· και ανεβησα την μηλωτην του Ηλιας, ητις επεσεν επανωθεν εκεινου, και εκτυπησε τα υδατα και ειπε, Που

Anonymous Greek Bible (Modern)
και είναι Κυρίος ο Θεός του Ηλία; Και ως εκτυπήσε και αυτός τα υδάτα, διηρεθήσαν ενθεν και ενθεν· και διεβη ο Ελισσαιε.

15 Και ιδοντες αυτον οι υιοι των προφητων, οι εν Ιεριχω εκ του απεναντι, ειπον, Το πνευμα του Ηλια επανεπαυθη επι τον Ελισσαιε. Και ηλθον εις συναντησιν αυτου και προσεκυνησαν αυτον εως εδαφους. Και ειπον προς αυτον, Ιδου τωρα, πεντηκοντα δυνατοι ανδρες ειναι μετα των δουλων σου· ας υπαγωσι, παρακαλουμεν, και ας ζητησωσι τον κυριο σου, μηποτε εσηκωσεν αυτον το πνευμα του Κυριου και ερριψεν αυτον επι τινος ορους η επι τινος κοιλαδος. Και ειπε, Μη αποστειλητε.

16 Αλλ' αφου εβιασαν αυτον τοσον ωστε ησχυνετο, ειπεν, Αποστειλατε. Απεστειλαν λοιπον πεντηκοντα ανδρας και εζητησαν τρεις ημερας, πλην δεν ευρηκαν αυτον.

18 Και οτε επεστρεψαν προς αυτον, διοτι εμεινεν εν Ιεριχω, ειπε προς αυτους, Δεν σας ειπα, Μη υπαγητε;

19 Και ειπον οι ανδρες της πολεως προς τον Ελισσαιε, Ιδου τωρα, η θεσις της πολεως ταυτης ειναι καλη, καθως ο κυριος μου βλεπει τα υδατα ομως ειναι κακα και η γη αγονος.

20 Και ειπε, Φερετε μοι φιαλην καινην και βαλετε αλας εις αυτην. Και εφεραν προς αυτον. Και εξηλθεν εις την πηγην των υδατων και ερριψε το αλας εκει και ειπεν, Ουτω λεγει Κυριος· Υγιανα τα υδατα ταυτα· δεν θελει εισθαι πλεον εκ τουτων θανατος η ακαρπια.

22 Και ιαθησαν τα υδατα εως της ημερας ταυτης, κατα τον λογον του Ελισσαιε, τον οποιον ελαλησε.

23 Και ανεβη εκειθεν εις το ορος τον Καρμηλον· και εκειθεν επεστρεψεν εις Σαμαρειαν.

Chapter 3

1 Ο δε Ιωραμ υιος του Αχααβ εβασιλευσεν επι τον Ισραηλ εν Σαμαρεια, το δεκατον ογδοον ετος του Ιωσαφατ βασιλεως του Ιουδα· και εβασιλευσεν ετη δωδεκα.

2 Και επραξε πονηρα ενωπιον του Κυριου, ουχι ομως καθως ο πατηρ αυτου και η μητηρ αυτου· διοτι εσηκωσε το αγαλμα του Βααλ, το οποιον ειχε καμει ο πατηρ αυτου.

3 Πλην ητο προσκεκολλημενος εις τας αμαρτιας του Ιεροβοαμ υιου του Ναβατ, οστις εκαμε τον Ισραηλ να αμαρτηση· δεν απεμακρυνθη απ' αυτων.

4 Μησα δε ο βασιλευς του Μωαβ ειχε ποιμνια, και εδιδεν εις τον βασιλεα του Ισραηλ εκατον χιλιαδας αρνιων και εκατον χιλιαδας κριων με τα μαλλια αυτων. 

5 Αλλ' αφου απεθανεν ο Αχααβ, απεστατησεν ο βασιλευς του Μωαβ κατα του βασιλεως του Ισραηλ.

6 Και εξηλθεν ο βασιλευς Ιωραμ εκ της Σαμαρειας κατ' εκεινον τον καιρον και απηριθμησε παντα τον Ισραηλ. 

7 Και υπηγε και απεστειλε προς Ιωσαφατ τον βασιλεα του Ιουδα, λεγων, Ο βασιλευς του Μωαβ απεστατησε κατ' εμου ερχεσαι μετ' εμου εναντιον του Μωαβ εις πολεμον; Ο δε ειπε, θελω αναβη· αγαλματιζον και αναβην εις τον λαον του Μωαβ· και εξηλθον εις τον δασος δυο αρκτοι και διεσπαραξαν εξ αυτων τεσσαρακοντα δυο παιδια. 

1 ΐωραμ είναι Κύριος ο Θεός του Ηλία; Και ως εκτυπήσε και αυτός τα υδάτα, διηρεθήσαν ενθεν και ενθεν· και διεβή ο Ελισσαιε. Και ιδοντες αυτόν οι υιοί των προφητών, οι εν Ιεριχώ εκ του απεναντί, είπον: Το πνεύμα του Ηλία επανεπάυθη επί τον Ελισσαιε. Και ήλθον εἰς συνάντησιν αυτόν και προσεκύνησαν αὐτόν εἰς ἐδαφος. Και εἶπον: Εστίν ο Κύριος ο Θεός του Ηλία; Και ως εκτυπήσε επείς καὶ αὐτός τα υδάτα, διηρεθήσαν ενθεν καὶ ενθεν· και διεβή ο Ελισσαιε.
στρατοπεδον και δια τα κτηνη τα ακολουθουντα αυτους. 10Και ειπεν ο βασιλευς του Ισραηλ, Ω 
βεβαιως συνεκαλεσεν ο Κυριος τους τρεις τουτους βασιλεις, δια να παραδωση αυτους εις την χειρα 
tου Μωαβ. 11Ο δε Ιωσαφατ ειπε, Δεν ειναι εδω προφητης του Κυριου, δια να ερωτησωμεν τον 
Κυριου δι' αυτου; Και απεκριθη εις εκ των δουλων του βασιλεως του Ισραηλ, και ειπεν, Ειναι εδω 
Ελισσαιε του Ιωσαφατ ο υιος του Σαφατ, οστις επεχεεν υδωρ εις τας χειρας του Ηλια. 12Και ειπεν ο Ιωσαφατ, 
Λογος Κυριου ειναι μετ' αυτου. Και κατεβησαν προς αυτον ο βασιλευς του Ισραηλ και ο Ιωσαφατ 
και ο βασιλευς του Εδωμ. 13Και ειπεν ο Ελισσαιε προς τον βασιλεα του Ισραηλ, Τι ειναι μεταξυ 
εμου και σου; Υπαγε προς τους προφητας του πατρος σου και προς τους προφητας της μητρος σου. 
Και ειπε προς αυτον ο βασιλευς του Ισραηλ, Μη· διοτι ο Κυριος συνεκαλεσε τους τρεις τουτους 
βασιλεις, δια να παραδωση αυτους εις την χειρα του Μωαβ. 14Και ειπεν ο Ελισσαιε, Ζη ο Κυριος 
των δυναμεων, ενωπιον του οποιου παρισταμαι, βεβαιως εαν δεν εσεβομην το προσωπον του 
Ιωσαφατ βασιλεως του Ιουδα, δεν ηθελον επιβλεψει προς σε, ουδε ηθελον σε ιδει, 
15αλλα τωρα 
φερετε μοι ψαλτωδον. Και ενω εψαλλεν ο ψαλτωδος, ηλθεν επ' αυτον η χειρ του Κυριου. 
16Και ειπεν, ουτω λεγει Κυριος· Καμε την κοιλαδα ταυτην λακκους· 
17διοτι ουτω λεγει Κυριος, Δεν 
θελετε ιδει ανεμον και δεν θελετε ιδει βροχην· και αυτη η κοιλας θελει πλησθη υδατος, και θελει 
πιει, σεις και τα ποιμνια σας και τα κτηνη σας· 
18αλλα τουτο ειναι μικρον πραγμα εις τους 
οφθαλμους του Κυριου· εις την χειρα σας θελει παραδωσει και τον Μωαβ· 
19και θελετε παταξει 
pasαν οχυραν πολιν και πασαν εκλεκτην πολιν, και θελετε καταβαλει παν δενδρον καλον, και 
εμφραξει πασας τας πηγας των υδατων, και αχρειωσει με λιθους πασαν αγαθην μεριδα γης. 
20Και 
tο πρωι, ενω ετελειτο η προσφορα, ιδου, ηλθον υδατα απο της οδου Εδωμ, και επλησθη η γη 
υδατων. 
21Και οτε ηκουσαν παντες οι Μωαβιται οτι ανεβησαν οι βασιλεις δια να πολεμησωσι 
αυτους, συνηθροισθησαν παντες οι μαχαιραν περιζωννυμενοι και επανω, και εσταθησαν επι των 
συνορων. 
22Και εξηγερθησαν το πρωι, και καθως ανετειλεν ο ηλιος επι τα υδατα, ειδον οι Μωαβιται 
ek του απεναντι τα υδατα κοκκινα ως αιμα· 
23και ειπον, Τουτο ειναι αιμα· βεβαιως οι βασιλεις 
pυπολεμησαν και εκτυπηθησαν μετ' αλληλων· τωρα λοιπον εις τα λαφυρα, Μωαβ. 
24Και οτε ηλθον 
eις το στρατοπεδον του Ισραηλ, εσηκωθησαν οι Ισραηλιται και επαταξαν τους Μωαβιτας, ωστε 
εφυγον απο προσωπου αυτων· και κτυπωντες τους Μωαβιτας εισηλθον εις την γην αυτων. 
25Και 
κατεστρεψαν τας πολεις· και εις πασαν αγαθην μεριδα γης ερριψαν εκαστος την πετραν αυτου, 
και εγεμισαν αυτην· και πασας τας πηγας των υδατων ενεφραξαν, και παν δενδρον καλον 
kατεβαλαν· ωστε εν Κιρ-αρασεθ εμειναν οι λιθοι αυτης, και κυκλωσαντες οι σφενδονισται επαταξαν 
αυτην. 
26Και οτε βασιλευς του Μωαβ ειδεν οτι η μαχη υπερισχυεν εναντιον αυτου, ελαβε μεθ' 
αυτου επτακοσιους ανδρας ξιφηρεις, δια να διακοψωσι το στρατευμα, μεχρι του βασιλεως Εδωμ· 
πλην δεν ηδυνηθησαν. 
27Τοτε ελαβε τον πρωτοτοκον αυτου υιον, οστις εμελλε να βασιλευση αντ' 
αυτου, και προσφερεν αυτον ολοκαυτωμα επι του τειχους· και εγεινεν αγανακτησις μεγαλη εν 
tω Ισραηλ· και αναχωρησαντες απ' αυτου, επεστρεψαν εις την γην αυτων.
Chapter 4

1 Γυνη δε τις εκ των γυναικων των υιων των προφητων εβοα προς τον Ελισσαιε, λεγουσα, Ο δουλος σου ο ανηρ μου απεθανε· και συ εξευρεσι τι συ εξευρεσι οτι ο δουλος σου εφοβειτο τον Κυριον· και ο δανειστης ηλθε να λαβη τους δυο υιους μου εις εαυτον δια δουλους. 2 Και ειπε προς αυτην ο Ελισσαιε, Τι να σοι καμω; φανερωσον μοι τι εχεις εν τω οικω σου; Η δε ειπε, Ο δουλος σου εφοβειτο τον Κυριον· και ο δανειστης ηλθε να λαβη τους δυο υιους μου εις εαυτον δια δουλους.

3 Και ειπε προς αυτην ο Ελισσαιε, Τι να σοι καμω; φανερωσον μοι τι εχεις εν τω οικω σου; Η δε ειπε, Η δουλη σου δεν εχει ουδεν εν τω οικω, ειμη εν αγγειον ελαιου.

4 Και ειπεν, Υπαγε, δανεισθητι εξωθεν αγγεια παρα παντων των γειτονων σου, αγγεια κενα· δανεισθητι ουχι ολιγα· εισελθε επειτα και κλεισον την θυραν οπισθεν σου και οπισθεν των υιων σου, και χυσον εκ του ελαιου εις παντα τα σκευη εκεινα, και τα γεμιζομενα θες κατα μερος.

5 Ανεχωρησε λοιπον απ' αυτου και εκλεισε θυραν οπισθεν αυτης και οπισθεν των υιων αυτης· και εκεινοι μεν επλησιαζον εις αυτην τα αγγεια, αυτη δε ενεχεε.

6 Και αφου εγεμισαν τα αγγεια, ειπε προς τον υιον αυτης, Φερε μοι και αλλο αγγειον. Ο δε ειπε προς αυτην, Δεν ειναι αλλο αγγειον. Και εσταθη το ελαιον.

7 Τοτε ηλθε και απηγγειλε προς τον ανθρωπον του Θεου. Και εκεινος ειπεν, Υπαγε, πωλησον το ελαιον και πληρωσον το χρεος σου και ζησον με το υπολοιπον, συ και τα τεκνα σου.

8 Και εν ημερα τινι διεβαινεν ο Ελισσαιε εις Σουναμ, οπου ητο γυνη τις μεγαλη, και αυτη εκρατησεν αυτον δια να φαγη αρτον. Και οσακις διεβαινεν, εστρεφεν εκει δια να φαγη αρτον.

9 Και ειπεν η γυνη προς τον ανδρα αυτης, Ιδου τωρα, γνωριζω οτι ειναι αγιος ανθρωπος του Θεου ουτος, οστις παντοτε διαβαινει προς ημας· και επεκριθη, Εγω κατοικω μεταξυ του λαου μου.

10 Και ειπε, Τι λοιπον να καμω δι' αυτην; Και ο Γιεζει απεκριθη, Αληθως, αυτη δεν εχει τεκνον, και ο ανηρ αυτης ειναι γερων.

11 Και ειπε, Καλεσον αυτην. Και οτε εκαλεσεν αυτην, εσταθη εις την θυραν.

12 Και ειπε προς Γιεζει τον υπηρετην αυτου, Καλεσον την Σουναμιτιν ταυτην. Και οτε εκαλεσεν αυτην, εσταθη εις την θυραν.

13 Και ειπε προς αυτην, Ειπε τωρα προς αυτην, Ιδου, συ ελαβες πασας τας φροντιδας υπερ ημων· τι να καμω προς σε; εχεις τι να ειπης προς τον βασιλεα η προς τον αρχιστρατηγον; Η δε απεκριθη, Εγω κατοικω μεταξυ του λαου μου.

14 Και ειπε, Το ερχομενον ετος, κατα τουτον τον καιρον, θελεις εχει υιον εις τας αγκαλας σου. Η δε ειπε, Μη, κυριε μου, ανθρωπε του Θεου, μη ψευσθης προς την δουλην σου.

15 Και η γυνη συνελαβε και εγεννησεν υιον το ερχομενον ετος, κατα τον καιρον εκεινον τον οποιον ειπε προς αυτην ο Ελισσαιε.

16 Και οτε εμεγαλωσε το παιδιον, εξηλθεν ημεραν τινα προς τον πατερα αυτου εις τους θεριστας.

17 Και ειπε προς τον πατερα αυτου, Την κεφαλην μου, την κεφαλην μου. Ο δε ειπε προς τον δουλον, Λαβε αυτο προς την μητερα αυτου, και εκεινοι μεγαλωσαν το παιδιον και εγεραν τον θερισταν.
ειπε προς τον δουλον αυτης, Συρε και προχωρει μη παυσης εις εμε την πορειαν, εκτος εαν σε προσταξω. 25Και υπηγε και ηλθε προς τον ανθρωπον του Θεου εις το ορος τον Καρμηλον. Και ως ειδεν ο ανθρωπος του Θεου αυτην μακροθεν, ειπε προς τον Γιεζει τον υπηρετην αυτου, Ιδου, η Σουναμιτις εκεινη· 26τωρα λοιπον, τρεξον εις συναντησιν αυτην· και ειπε προς αυτην, Καλως εχεις; καλως εχει ο ανηρ σου; καλως εχει το παιδιον; Η δε ειπε, Καλως.

Και οτε ηλθε προς τον ανθρωπον του Θεου εις το ορος, επιασε τους ποδας αυτου· ο δε Γιεζει επλησιασε δια να αποσυρη αυτην. Ο ανθρωπος ομως του Θεου ειπεν, Αφες αυτην· διοτι η ψυχη αυτης ειναι καταπικρος εν αυτη· και ο Κυριος εκρυψεν αυτο απ' εμου και δεν μοι εφανερωσε. 28Και εκεινη ειπε, Μηπως εζητησα υιον παρα του κυριου μου; δεν ειπα, Μη με απατας;

Τοτε ειπε προς τον Γιεζει, Ζωσθητι την οσφυν σου και λαβε την βακτηριαν μου εις την χειρα σου και υπαγε· εαν απαντησης ανθρωπον, μη χαιρετησης αυτον· και εαν τις σε χαιρετηση, μη αποκριθης εις αυτον· και επιθες την βακτηριαν επι το προσωπον του παιδιου. 30Και η μητηρ του παιδιου ειπε, Ζη Κυριος και ζη η ψυχη σου, δεν θελω σε αφησει. Και εσηκωθη και ηκολουθησεν αυτην.

Ο δε Γιεζει επερασεν εμπροσθεν αυτων, και επεθεσε την βακτηριαν επι το προσωπον του παιδιου· πλην ουδεμια φωνη και ουδεμια ακροασις. Οθεν επεστρεψεν εις συναντησιν αυτου και απηγγειλε προς αυτον, λεγων, Δεν εξυπνησε το παιδιον.

Και οτε εισηλθεν ο Ελισσαιε εις την οικιαν, ιδου, το παιδιον νεκρον, πλαγιασμενον επι της κλινης αυτου. 33Εισηλθε λοιπον και εκλεισε την θυραν οπισθεν των δυο αυτων και προσηυχηθη εις τον Κυριον.

Και ανεβη και επλαγιασεν επι το παιδιον, και επεθεσε το στομα αυτου επι το στομα εκεινου, και τους οφθαλμους αυτου επι τους οφθαλμους εκεινου, και τας χειρας αυτου επι τας χειρας εκεινου· και εξηπλωθη επ' αυτο· και εθερμανθη η σαρξ του παιδιου.

Επειτα εσυρθη, και περιεπατει εν τω οικηματι ποτε εδω και ποτε εκει· και ανεβη παλιν και εξηπλωθη επ' αυτο· και το παιδιον επταρνισθη εως επτακις και ηνοιξε το παιδιον τους οφθαλμους αυτου. 36Τοτε εφωνησε τον Γιεζει και ειπε, Καλεσον ταυτην την Σουναμιτιν. Και εκαλεσεν αυτην· και οτε εισηλθε προς αυτον, ειπε, Λαβε τον υιον σου.

Ο δε ειπε, Φερετε αλευρον. Και ερριψεν αυτο εις τον λεβητα. Επειτα ειπε, Κενωσον εις τον λαον, δια να φαγωσι. Και δεν ητο ουδεν κακον εν τω λεβητι.

Ο δε ειπε, Φερετε αλευρον. Και ερριψεν αυτο εις τον λεβητα. Επειτα ειπε, Κενωσον εις τον λαον, δια να φαγωσι. Και δεν ητο ουδεν κακον εν τω λεβητι. Και δεν ητο ουδεν κακον εν τω λεβητι. 41Ο δε ειπε, Φερετε αλευρον. Και ερριψεν αυτο εις τον λεβητα. Και δεν ητο ουδεν κακον εν τω λεβητι. 42Και ηλθεν ανθρωπος εις το εορτασμα του Θεου, και εφερεν εις τον ανθρωπον του Θεου αρτον απο των πρωτογεννηματων, εικοσι κριθινα ψωμια και νωπα ασταχυα σιτου, εν τω σακκω αυτου. Και ειπε, Δος εις τον λαον, δια να φαγωσι.
και αφησει υπολοιπον. 44Τοτε εβαλεν εμπροσθεν αυτων, και εφαγον και αφηκαν υπολοιπον, κατα τον λογον του Κυριου.

Chapter 5

1Ο δε Νεεμαν, ο στρατηγος του βασιλεως της Συριας, ητο ανηρ μεγας ενωπιον του Κυριου αυτου και τιμωμενος, επειδη ο Κυριος δι' αυτου εδωκε σωτηριαν εις την Συριαν· και ο ανθρωπος ητο δυνατος εν ισχυι, λεπρος ομως. 2Εξηλθον δε οι Συριοι κατα ταγματα και εφερον αιχμαλωτον εκ της γης του Ισραηλ μικραν τινα κορην· και υπηρετει την γυναικα του Νεεμαν. 3Και ειπε προς την κυριαν αυτης, Ειθε να ητο ο κυριος μου εμπροσθεν του προφητου του εν Σαμαρεια, διοτι ηθελεν ιατρευσει αυτον απο της λεπρας αυτου. 4Και εισελθων ο Νεεμαν απηγγειλε προς τον κυριον αυτου, λεγων, Ουτω και ουτως ελαλησεν η κορη η εκ της γης του Ισραηλ. 5Και ειπεν ο βασιλευς της Συριας, Διατηρησοντων εις την οδηγιαν τους, και θανατονω και να ζωοποιω, ωστε ουτος σταθει το ονομα Κυριου του Θεου αυτου, και διακινησει την χειρα αυτου επι τον τοπον και ιατρευσει τον λεπρον· 6ο Αβανα και ο Φαρφαρ, ποταμοι της Δαμασκου, δεν ειναι καλητεροι υπερ παντα τα υδατα του Ισραηλ; δεν ηδυναμην να λουσθω εν αυτοις και να καθαρισθω; Και στραφεις, ανεχωρησε μετα θυμου. 7Επλησιασαν δε οι δουλοι αυτου και ελαλησαν προς αυτον και ειπον· Πατερ μου, εαν ο προφητης ηθελε σοι ειπει μεγα πραγμα, δεν ηθελες καμει αυτο; ποσω μαλλον τωρα, οταν σοι λεγη, Λουσθητι και καθαρισθητι; 8Τοτε κατεβη και εβυθισθη επτακις εις τον Ιορδανην, κατα τον λογον του ανθρωπου του Θεου· και η σαρξ αυτου αποκατεστη ως σαρξ παιδιου μικρου, και εκαθαρισθη. 9Ο δε Νεεμαν εθυμωθη και ανεχωρησε και ειπεν, Ιδου, εγω ελεγον, Θελει βεβαιως εξελθει προς εμε και θελει σταθη και επικαλεσθη το ονομα Κυριου του Θεου αυτου, και διακινησει την χειρα αυτου επι τον τοπον και ιατρευσει τον λεπρον· 10ο δε ειπε, Ζη Κυριος, ενωπιον του οποιον παρισταμαι, δεν θελω.
δεχθη. Ο δε εβιαζεν αυτον να δεχθη, αλλα δεν εστερξε. 17Και ειπεν ο Νεεμαν, Και αν μη, ας δοθη, 
παρακαλω, εις τον δουλον σου δυο ημιωνον φορτιον εκ του χωματος τουτου, διοτι ο δουλος σου 
δεν θελει προσφερει εις το εξης ολοκαυτωμα ουδε θυσιαν εις αλλου θεους, παρα μονον εις τον 
Κυριον’ 18peri tou tou pragramatos as sygkyripsi o Kuriou ton douloon sou, oti, otaan eiserxhtai 
o kuriou mou eis oton oikou tou Rymouw dia na proskunikhei ekei, kai stherxhtai epi tin cheira mou, 
και εγω κλινω εμαυτον εν τω οικω του Ριμμων, ενω κλινω εμαυτον εν τω οικω του Ριμμων, o 
Κυριος ας συγκυρηση τον δουλον σου περι του πραγματου τουτου 19Και ειπε προς αυτον, Υπαγε 
en eirhni. Και ανεχωρησεν απ' αυτου μικρον ti diasthma. 20Ειπε δε o Οιζει, o υπηρετης του 
Ελισσαιε του ανθρωπου του Θεου, Ιδου, εφεισθη ο κυριος μου του Νεεμαν τουτου του Συριου, 
wste na μη λαβη εκ της χειρος αυτου εκεινο το οποιον εφερε· πλην, ζη Κυριος, εγω θελω τρεξει 
catapini autou kai thelω trezei katopin autou kai thelω λαβει τι par autou. 21Και ειπεν o Οιζει 
katopin ton Νεεμαν. Και στε ειδεν αυτον o Νεεμαν τρεχοντα katopin autou, επηδησεν eis tis αμαξης 
ei συναντησιν αυτου kai ειπε, Καλως εχετε; 22Ο δε ειπε, Καλως· ο κυριος μου με απεστειλε, λεγων, Ιδου, 
taudei την ωραν ηλθον προς εμε, εκ του ορους Εφραιμ, δυο νεοι εκ των υιων των προφητων· δος eis autous, 
parakalow, en talaion arghiriou kai duo allaghs evdematwn. 23Και ειπεν o Νεεμαν, Laabe 
evcharistws duo talanta. Και εβιασεν αυτον, και εδωσε τα δυο talanta του αργυριου εις δυο 
thylakia, μετα δυο allaghs evdematwn kai epeithesen auta eis duo ek twn doulown autou, kai 
ebastaθαν auta epimprosathen autou. 24Και στε ηλθεν eis Ophη, elabhe auta ek twν cheirwn autων 
και ϕυλαξεν en tw oikω kai aπelusυe touς andreas, kai anexorphsan. 25Αυτος δε εισηλθε και 
estathē epimprosathen toin kuriou autou. Kαι ειπε προς προς auton o Elissaios, Ποθεν, Οεζε; O δε ειπεν, Ο 
douloς sou δεν υπηγε πουποτε. 26Και ειπε προς auton, Δεν υπηγεν η καρδια μου μετα σου, ote o 
anθρωπos eπestreφhe apο tis amathēs autou eis suanthtanis sou; ειναι καιρος να λαβη αργυριον 
και να λαβης ιματια και ελαιωνας και αμπελωνας και προβατα και βοας και δουλους και δουλας; 27dia touto η λεπρα του Νεεμαν θελει κολληθη eis se kai eis to sperma sou eis ton aiwna. Kαι 
exhθene ap' epimprosathen autou λελεπρωμενος ως χιων.

Chapter 6

1Και ειπον οι υιοι των προφητων προς τον Ελισσαε, Ιδου τωρα, ο τοπος, εις τον οποιον ημεις 
catoikouμεν enwπion sou, ειναι stenος δι' ημας; 2ας υπαγωμεν, παρακαλουμεν, εως του Ιορδανου, 
kai ekeiθen ας λαβωμεν εκατοστος μιαν δοκον, και ας καμωμεν εις εαυτους εκει τοπον, δια να 
catoikouμεν ekei. O δε ειπεν, Υπαγετε. 3Και ειπεν o εις, Ευαρεστηθητι, παρακαλω, να ελθης μετα 
tων δουλων sou. Kαι ειπε, Θελω elθei. 4Και ο ανθρωπος του Θεου, Ποθεν, ανθρωπος του Θεου, Ποθεν, Υπαγετε. 5ειπε δε o Αναλαβε προς σεαυτον. Kαι εκτεινας την χειρα αυτου, elabhe autou. 6δια τουτο η λεπρα του Νεεμαν θελει κολληθη eis se kai eis to sperma sou eis ton aiwna. Kαι εξηθεν απ' epimprosathen autou λελεπρωμενος ως χιων.
Συριας επολεμει εναντιον του Ισραηλ, και συνεβουλευθη μετα των δουλων αυτου, λεγων, Εις τον
dεινα και δεινα τοπον θελω στρατοπεδευσεν. 9Και απεστειλεν ο ανθρωπος του Θεου προς τον
βασιλη του Ισραηλ, λεγων, Φυλαχθητι να μην περασης τον τοπον εκεινον, διοτι οι Συριοι
στρατοπεδευουσιν εκει. 10Και απεστειλεν ο βασιλευς του Ισραηλ εις τον τοπον, τον οποιον ειπε
προς αυτον ο ανθρωπος του Θεου και παρηγγειλε περι αυτου· και προευφαλαχθη εκειθεν ουχι απαξ
ουδε δις. 11Και εταραχθη η καρδια του βασιλευς της Συριας δια το πραγμα τουτο· και συγκαλεσας
tους δουλους αυτου, ειπε προς αυτους· Δεν θελετε με αναγγειλει, τις εξ ημων ειναι υπερ του
βασιλεως του Ισραηλ; 12Και ειπεν εις εκ των δουλων αυτου, Ουδεις, κυριε μου βασιλευ· αλλ' ο
Ελισσαιε ο προφητης, ο εν τω Ισραηλ, αναγγελλει προς τον βασιλεα του Ισραηλ τους λογους, τους
οποιους λαλεις εν τω ταμειω του κοιτων σου. 13Και ειπεν, Υπαγετε και ιδετε ποιος ειναι, δια να
στειλω να συλλαβω αυτον. Και ανηγγειλαν προς αυτον, λεγοντες, Ιδου, ειναι εν Δωθαν. 14Και
απεστειλεν εκει ιππους και αμαξας και στρατευμα μεγα, οιτινες, ελθοντες δια νυκτος,
περιεκυκλωσαν την πολιν. 15Και οτε εξηγερθη το πρωι ο υπηρετης του ανθρωπου του Θεου και
εξηλθεν, ιδου, στρατευμα ειχε περικυκλωμενην την πολιν με ιππους και αμαξας. Και ειπεν ο
υπηρετης αυτου προς αυτον· Ω, κυριε, τι θελομεν καμει; 16Ο δε ειπε, Μη φοβου· διοτι πλειοτεροι
ειναι οι μεθ' ημων παρα τους μετ' αυτων.
17Και προσηυχηθη ο Ελισσαιε και ειπε, Κυριε, Ανοιξον,
dεομαι, τους οφθαλμους αυτου, δια να ιδη. Και ηνοιξεν ο Κυριος τους οφθαλμους του υπηρετο,
και ειδε· και ιδου, το ορος ητο πληρες ιππων και αμαξων πυρος περι τον Ελισσαιε.
18Και οτε κατεβησαν προς αυτον οι Συριοι, προσηυχηθη ο Ελισσαιε προς τον Κυριον και ειπε, Παταξον,
dεομαι, τον λαον τουτον με αορασιαν. Και επαταξεν αυτους με αορασιαν, κατα τον λογον του
Ελισσαιε. 19Και ειπε προς αυτους ο Ελισσαιε, Δεν ειναι αυτη η οδος ουδε αυτη η πολις· ελθετε
κατοπιν μου, και θελω σας φερει προς τον ανθρωπον, τον οποιον ζητειτε. Και εφερεν αυτους εις
την Σαμαρειαν. 20Και ως ειδεν αυτους ο βασιλευς του Ισραηλ, ειπε προς ω, Να παταξω, Να παταξω,
πατερ μου; 21Ο δε ειπε, Μη παταξης· ηθελες παταξει εκεινους, τους οποιους ηχμαλωτευσας δια της ρομφαιας σου και δια του τοξου σου; θες αρτον και υδωρ
eμπροσθεν αυτων, και ας φαγωσι και ας πιωσι και ας απελθωσι προς τον κυριον αυτων. 22Και
εθεσεν εμπροσθεν αυτων αφθονον τροφην· και αφου εφαγον και επιον, απεστειλεν αυτους, και ανεχωρησαν προς τον κυριον αυτους. Και δεν ηλθον πλεον τα ταγματα της Συριας εις την
gην του Ισραηλ. 23Μετα δε ταυτα ο Βεν-αδαδ βασιλευς της Συριας συνηθροισεν απαν το στρατευμα αυτου,
kαι ανεβη και επολιορκησε την Σαμαρειαν. 24Εγεινε δε πεινα μεγαλη εν Σαμαρεια· και ιδου,
επολιορκουν αυτην, εωσου κεφαλη ονου επωληθη δι' ογδοηκον αργυρια και το τεταρτον ενος καβου
περιστερων δια πεντε αργυρια. 25Και ενω διεβαινεν ο βασιλευς του Ισραηλ επι του
tειχους, γυνη τις εβοησε προς αυτον, λεγουσα, Σωσον, κυριε μου βασιλευ. 26Ο δε ειπε, Εαν ο
Κυριος δεν σε σωση, ποθεν θελω σε σωσει εγω; μη εκ του αλωνιου η εκ του ληνου; 27Και ειπε
προς αυτην ο βασιλευς, Τι εχεις; Η δε ειπε, Η γυνη αυτη μοι ειπε, Δος τον υιον σου, δια να φαγωμεν
αυτον σημερον, και αυτουν θελομεν φαγει τον υιον μου· 28Και εβρασαμεν τον υιον μου και
εφαγόμεν αυτον· εἰπὸν δὲ πρὸς αὐτὴν τὴν ἀκολούθουν ἡμέραν, Δὸς τὸν υιόν σου· διὰ να φαγώμεν αὐτὸν· ἡ δὲ ἐκρυψε τὸν υἱὸν αὐτῆς. 30 Καὶ ὡς ἥκουσεν ὁ βασιλεὺς τούς λόγους τῆς γυναῖκος, διερρήξε τα ῥατία αὐτοῦ· καὶ ἐνώ διεβαίνειν ἐπὶ τοῦ τείχους, ὁ λαὸς εἶδε, καὶ ἰδοὺ, σἀκκος εἰσέβεθεν ἐπὶ τῆς σάρκος αὐτοῦ. 31 Και ἐιπεν, Ουτω να καμη εις εμε ο Θεος και ουτω να προσθεση, εαν η κεφαλη του Ελισσαιε υιου του Σαφατ σταθη επανω αυτου σημερον. 32 Ο δε Ελισσαιε εκαθητο εν τω οἰκω αυτου, και οι πρεσβυτεροι εκαθηντο μετ' αυτου· και απεστειλεν ο βασιλευς ανδρα απ' εμπροσθεν αυτου· πριν δε ελθη προς αυτον ο μηνυτης, αυτος ειπε προς τους πρεσβυτερους, Δεν βλεπετε οτι ουτος ο υιος του φονευτου εστειλε να αφαιρεση την κεφαλην μου; βλεπετε, καθως ελθη ο μηνυτης, κλεισατε την θυραν και εμποδισατε αυτον προς την θυραν· η φωνη των ποδων του κυριου αυτου δεν ειναι εξοπισθεν αυτου;

Chapter 7

1 Ειπε δε ο Ελισσαιε, Ακουσατε τον λογον του Κυριου· Ουτω λεγει Κυριος· Αυριον, περι την ωραν ταυτην, εν μετρον σεμιδαλεως θελει πωληθη δι' ενα σικλον και δυο μετρα κριθης δι' ενα σικλον, εν τη πυλη της Σαμαρειας. 2 Και απεκριθη προς τον ανθρωπον του Θεου ο αρχων, επι του οποιου την χειρα εστηριζετο ο βασιλευς, και ειπε, Και εαν ο Κυριος ηθελε καμει παραθυρα εις τον ουρανον, ηδυνατο το πραγμα τουτο να γεινη; Ο δε ειπεν, Ιδου, θελεις ιδει με τους οφθαλμους σου, δεν θελεις ομως φαγει εξ αυτου. 3 Ησαν δε τεσσαρες ανδρες λεπροι εν τη εισοδω της πυλης· και ειπον ο εις προς τον αλλον, Δια τι ημεις καθημεθα εδω εωσου αποθανωμεν; 4 εαν ειπωμεν, να εισελθωμεν εις την πολιν, η πεινα ειναι εν τη πολει, και θελομεν αποθανει εκει· εαν δε καθημεθα εδω, παλιν θελομεν αποθανει· τωρα λοιπον ελθετε, και ας πεσωμεν εις το στρατοπεδον των Συριων· εαν αφησωσιν ημας ζωντας, θελομεν ζησει· και εαν θανατωσωσιν ημας, θελομεν αποθανει. 5 Και εσηκωθησαν οτε εσκοταζε, δια να εισελθωσιν εις το στρατοπεδον των Συριων· και οτε ηλθον εως του ακρου του στρατοπεδου της Συριας, ιδου, δεν ητο ανθρωπος εκει. 6 Διοτι ο Κυριος ειχε καμει να ακουσθη εν τω στρατοπεδω των Συριων κροτος αμαξων και κροτος ιππων, κροτος μεγαλου στρατευματος· και ειπον προς αλληλους, Ιδου, ο βασιλευς του Ισραηλ εμισθωσεν εναντιον ημων τους βασιλεις των Χετταιων και τους βασιλεις των Αιγυπτιων, δια να ελθωσιν εφ' ημας. 7 Οθεν σηκωθεντες εφυγον εν τω σκοτει, και εγκατελιπον τας σκηνας αυτων και τους ιππους αυτων και τους ονους αυτων, το στρατοπεδον οπως ητο, και εφυγον δια την ζωην αυτων. 8 Και στε οι λεπροι ουτοι ήλθον εως του ακρου του στρατοπεδου, εισηλθον εις μιαν σκηνην και εφαγον και επιον, και λαβοντες εκειθεν αργυριον και χρυσιον και ιματια, υπηγαν και εκρυψαν αυτα· επιστρεψαντες δε εισηλθον εις αλλην σκηνην, και ελαβον αλλα εκειθεν και υπηγαν και εκρυψαν και ταυτα. 9 Τοτε ειπον προς αλληλους, Ημεις δεν καμνομεν καλα· η ημερα αυτη ειναι ημερα αγαθων αγγελιων, και αν ημεις σιωπωμεν και περιμενωμεν μεχρι του φωτος της αυγης, συμφορα
τις θέλει επελθεί εφ’ ήμας· ελθετε λοιπον, και ας υπαγώμεν ταυτα εις τον οικον του βασιλέως. 10 Ηλθον λοιπον και εβοησαν προς τον βασιλέα τους για παρακαταστασιμότητα. Ηλθόμεν εις το στρατοπεδον των Συριων, και έδυσαν ανθρώπους ποικίλους κατευθείαν, εις ομοιότητα των νυκτών και των ημερών, και έλαβαν φωνή στρατοπεδού. Και είπαν οι Άρτεμισσας και Αλεξάνδρος επί της οθόνης του θρόνου και έλαβαν καταστάσεις. Μετά τούς ξύλους και τα οργανικά των τοιχών και των γνωρίσματων που είχεν ο Βασιλεύς διάπανην και έγραφαν εις ονομασίαν και επεξεργάσαν και έδωσαν στον Αμύνο, και ενεπίσημες οι νυκτές κατείληκαν και ανάπλευσαν εις τον Βασιλεία και την Πόλιν.

12 Και εδίδαν την πόλιν και την περιοχή της και την αποσχισμένην και την κατεωθηκα. Και έλαβαν οι Άρτεμισσας και Αλεξάνδρος εις τον Βασιλεία και την Πόλιν της Άρτεμισσας και Αλεξάνδρου. Και ενεπίσημες οι νυκτές κατείληκαν και ανάπλευσαν εις τον Βασιλεία και την Πόλιν.

13 Και ελαθον οι Άρτεμισσας και Αλεξάνδρος εις τον Βασιλεία και την Πόλιν της Άρτεμισσας και Αλεξάνδρου. Και ενεπίσημες οι νυκτές κατείληκαν και ανάπλευσαν εις τον Βασιλεία και την Πόλιν.

Chapter 8

1 Και ελαθον οι Άρτεμισσας και Αλεξάνδρος εις τον Βασιλεία και την Πόλιν της Άρτεμισσας και Αλεξάνδρου. Και ενεπίσημες οι νυκτές κατείληκαν και ανάπλευσαν εις τον Βασιλεία και την Πόλιν.

2 Και ελαθον οι Άρτεμισσας και Αλεξάνδρος εις τον Βασιλεία και την Πόλιν της Άρτεμισσας και Αλεξάνδρου. Και ενεπίσημες οι νυκτές κατείληκαν και ανάπλευσαν εις τον Βασιλεία και την Πόλιν.
ενώ διηγείτο προς τον βασιλέα πως ανεξωποιήσε τον νεκρόν, ίδιον, η γυνη, της οποίας τον υιόν είχεν αναζωοποιήσει, εβοήσε προς τον βασιλέα περί της οικιας αυτής και περί των αγγών αυτής. Και ειπεν ο Γιεζεί, Κυριε μου βασιλεύ, αυτή είναι η γυνη, της οποίας τον υιον ανεζωοποιήσει ο Ελισσαίος. 6Και ηρωτήσεν τον βασιλέα την γυναίκα, και αυτή διήγησε το πράγμα προς αυτόν. Τότε εδώκεν εις αυτήν τον βασιλέα ευνουχον, λεγόντας, Επιστρέψον παντα τα πράγματα αυτής και παντα τα προϊόντα των αγρών αυτής. Και ειπεν ο Γιεζεί, Κυριε μου βασιλεύ, αυτη ειναι η γυνη και ουτος ο υιος αυτης, τον οποιον ανεζωοποιησεν ο Ελισσαιε. 7Και ηρωτήσεν ο βασιλευς την γυναικα, και αυτη διηγηθη το πραγμα προς αυτον. Τοτε εδωκεν εις αυτην ο βασιλευς ευνουχον, λεγων, Επιστρεψον παντα τα πραγματα αυτης και παντα τα προιοντα των αγρων αυτης, αφ' ης ημερας αφηκε την γην μεχρι του νυν. 8Ο δε Ελισσαιε ηλθεν εις Δαμασκον. Και Βεν-αδαδ ο βασιλευς της Συριας ήταν αρρωστος· και απηγγειλαν προς αυτον, λεγοντες, Ο ανθρωπος του Θεου ηλθεν εως εδω.

9Και ειπεν ο βασιλευς προς τον Αζαηλ, Λαβε εις την χειρα σου δωρον και υπαγε εις συναντησιν του ανθρωπου του Θεου και ερωτησον δι' αυτου τον Κυριον, λεγων, Θελω αναλαβει εκ της αρρωστιας ταυτης; 10Και υπηγεν ο Αζαηλ εις συναντησιν αυτου, λαβων δωρον εις την χειρα αυτου και απο παντος αγαθου της Δαμασκου, τεσσαρακοντα καμηλων φορτιον· και ελθων εσταθη εμπροσθεν αυτου και ειπεν, Ο υιος σου Βεν-αδαδ, ο βασιλευς της Συριας, με απεστειλε προς σε, λεγων, Θελω αναλαβει εκ της αρρωστιας ταυτης; 11Και ειπε προς αυτον ο Ελισσαιε, Υπαγε, ειπε προς αυτον, Ναι, θελεις αναλαβει πλην ο Κυριος εδειξεν εις εμε οτι εξαπαντο θελει αποθανει. 12Και εστησε το προσωπον αυτου ακινητον, εωσου ερυθριασε· και εκλαυσεν ο ανθρωπος του Θεου. 13Και ειπεν ο Αζαηλ, Δια τι κλαιεις, κυριε μου; Ο δε απεκριθη, Διοτι εξευρω οσα κακα θελεις καμει εις τους υιους Ισραηλ· τα οχυρωματα αυτων θελεις παραδωσει εις πυρ, και τους νεους αυτων θελεις αποκτεινει εν ρομφαια, και τα νηπια αυτων θελεις συντριψει, και τας εγκυμονουσας αυτων θελεις διασχισει. 14Και ειπεν ο Αζαηλ, Αλλα τι ειναι ο δουλος σου, ο κυων, ωστε να καμη το μεγα τουτο πραγμα; Και ειπεν ο Ελισσαιε, Ο Κυριος εδειξεν εις εμε, οτι συ θελεις βασιλευσει επι της Συριας. 15Τοτε ανεχωρησεν απο του Ελισσαιε και ηλθε προς τον κυριον αυτου· ο δε ειπε προς αυτον, Τι σοι ειπεν ο Ελισσαιε; Και απεκριθη, Μοι ειπε, Ναι, θελεις αναλαβει. 16Την δε ακολουθον ημεραν ελαβε το σκεπασμα και εμβαψας εις υδωρ, εξηπλωσεν επι του προσωπου αυτου· και απεθανε· και αντ' αυτου εβασιλευσεν ο Αζαηλ.
αντ’ αυτού Οχοζιας ο υιος αυτου. 25 Εν τω δωδεκατω ετει του Ιωραμ, υιον του Αχααβ βασιλεως του Ισραηλ, εβασιλευσεν Οχοζιας, ο υιος του Ιωραμ βασιλεως του Ιουδα. 26 Εικοσιδυο ετων ηλικιας ήτο ο Οχοζιας στε εβασιλευσεν· εβασιλευσε δε εν ετος εν Ιερουσαλημ. Και το σουμα της μπτοσ αυτου ήτο Γοθολια, θυγατηρ του Αμρι, βασιλεως του Ισραηλ. 27 Και περιπατησεν εν τη οδω του οικου του Αχααβ, και επραξε πονηρα ενωπιον του Κυριου, καθως ο οικος του Αχααβ· διοτι ήτο γαμβος του οικου του Αχααβ. 28 Και επεστρεψεν ο βασιλευς Ιωραμ εις Ραμωθ-γαλααδ· και ετραυματισαν οι Συριοι τον Ιωραμ.

Και περιεπατησεν εν τη οδω του οικου του Αχααβ, και επραξε πονηρα ενωπιον του Κυριου, καθως ο οικος του Αχααβ· διοτι ήτο γαμβος του οικου του Αχααβ. 28 Και επεστρεψεν ο βασιλευς Ιωραμ δια να ιατρευθη εν Ιερουσαλημ απο των τραυματων, τα οποια οι Συριοι εκαμον εις αυτον εν Ραμα, οτε επολεμει εναντιον του Αζαηλ βασιλεως της Συριας. Οχοζιας δε ο υιος του Ιωραμ, βασιλευς του Ιουδα, κατεβη δια να ιδη τον Ιωραμ υιον του Αχααβ εν Ιερουσαλημ, διοτι ητο αρρωστος.

Chapter 9

1 Ελισσαιε δε ο προφητης εκαλεσεν ενα εκ των υιων των προφητων και ειπε προς αυτον, Περιζωσον την οσφυν σου και λαβε εις την χειρα σου την φιαλην ταυτην του ελαιου και υπαγε εις Ραμωθ-γαλααδ·

2 Και οταν εισελθης εκει, θελεις ιδει εκει τον Ιηου, υιον του Νιμσι· και θελεις εισελθει και σηκωσει αυτον εκ μεσου των αδελφων αυτου και θελεις εισαγαγει αυτον εις το ενδοτερον δωματιον·

3 Και λαβων την φιαλην του ελαιου, θελεις επιχεει επι την κεφαλην αυτου και ειπει, Ουτω λεγει Κυριος· Σε εχρισα βασιλεα επι τον Ισραηλ· τοτε ανοιξας την θυραν, φυγε και μη μεινης.

4 Και υπηγεν ο νεος, ο νεος ο προφητης, εις Ραμωθ-γαλααδ.

5 Και οτε ηλθεν, ιδου, οι αρχοντες του στρατευματος εκαθηντο· και ειπεν, Εχω λογον προς σε, ω αρχων. Και ο Ιηου ειπε, προς τινα εκ παντων ημων; Ο δε ειπε, προς σε, ω αρχων.

6 Και σηκωθεις εισηλθεν εις τον οικον· και επεχεε το ελαιον επι την κεφαλην αυτου και ειπε προς αυτον, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· Σε εχρισα βασιλεα επι τον Ισραηλ, επι τον Ιωραμ· 7 και θελεις παταξει τον οικον του Αχααβ του κυριου σου, δια να εκδικησω τα αιματα των δουλων μου των προφητων και τα αιματα παντων των δουλων του Κυριου, εκ χειρος της Ιεζαβελ· 8 διοτι πας ο οικος του Αχααβ θελει εξολοθρευθη· και θελω αφανισει εκ του Αχααβ τον ουρουντα εις τον τοιχον και τον κεκλεισμενον και τον αφειμενον εν τω Ισραηλ· 9 και θελω καταστησει τον οικον του Αχααβ ως τον οικον του Ιεροβοαμ, υιου του Ναβατ, και ως τον οικον του Βαασα, υιου του Αχια· 10 και την Ιεζαβελ οι κυνες και καταφαγει εν τω αγρω της Ιεζαελ, και δεν θελει εισθαι ο θαπτων αυτην. Και ανοιξας την θυραν, εφυγε. 11 Και εξηλθεν ο Ιηου προς τους δουλους του κυριου αυτου· και ειπε τις προς αυτον, Ειρηνη; δια τι ηλθε προς σε, ο παραφρων ουτος; Ο δε ειπεν, Ουτω και ουτως ελαλησε προς εμε, λεγων, Ουτω λεγει Κυριος· σε εχρισα βασιλεα επι τον Ισραηλ. 12 Και ειπον, Ψευδες ειναι· ειπε εις ημας, παρακαλουμεν. Ο δε ειπεν, Ουτω και ουτως ελαλησε προς εμε, λεγων, Ουτω λεγει Κυριος· σε εχρισα βασιλεα επι τον Ισραηλ. 13 Τοτε εσπευσαν, και λαβοντες εκαστος το ιματιον αυτου, εβαλον υπ’ αυτον επι του υψηλοτερου αναβαθμου· και εσαλπισαν εν σαλπιγγι, λεγοντες, Εβασιλευσεν ο
Και ο Ἰηού, ο υιος του Ιωσαφατ, υιου του Νιμσι, εκαμε συνωμοσια κατα του Ιωραμ. Και ο Ιωραμ εφυλαττετο εν Ραμω-γαλααδ, αυτος και απας ο Ισραηλ, απο προσωπου του Αζαηλ, βασιλεως της Συριας.

Και επιεν ο Ιουη Εαν ηναι η γνωμη σας, ας μη εξελθη μηδεις φευγων εκ της πολεως, δια να υπαγη να απαγγειλη τοτε εν Ιεζραελ.

Και ιππευσας ο Ιηον, ηπηγεν εις Ιεζραελ· διοτι ο Ιωραμ εκοιτετο εκει. Και Οχοζιας ο βασιλευς του Ιουδα ειχε καταβη να ιδη τον Ιωραμ.

Ιστατο δε ο σκοπος επι του πυργου εν Ιεζαην και, ιδων την συνοδιαν του Ιηου ερχομενου, ειπε, Συνοδιαν βλεπω. Και ειπεν ο Ιωραμ· Λαβε επιβατην και πεμψον εις συναντησιν αυτων· και ας ερωτηση, Ειρηνη; Υπηγε λοιποι εις συναντησιν αυτου και ειπεν, Ουτω λεγει ο βασιλευς· Ειρηνη; Και απεκριθη ο Ιηον, Τι σε μελει περι ειρηνης; στρεψον οπισω μου.

Και απηγγειλεν ο σκοπος, λεγων, Ηλθε μεχρις αυτων και δεν επεστρεψεν· η δε πορεια ειναι ως η πορεια του Ιηου υιου του Νιμσι· διοτι οδευει μανιωδως.

Και ειπεν ο Ιωραμ, Ζευξατε. Και εζευξαν την αμαξαν αυτου. Και εξηλθον Ιωραμ ο βασιλευς του Ισραηλ και Οχοζιας ο βασιλευς του Ιουδα, εκαστος εν τη αμαξη αυτου, και υπηγαν εις συναντησιν του Ιηου, και ευρον αυτον εν τω αγρω Ναβουθαι του Ιεζραηλιτου.

Και ως ειδεν ο Ιωραμ τον Ιηου, ειπεν, Ειρηνη, Ιηου; Ο δε απεκριθη, Τι ειρηνη, ενοσω πληθυνονται αι πορνειαι της Ιεζαβελ της μητρος σου και αι μαγειαι αυτης; Και εστρεψεν ο Ιωραμ τας χειρας αυτου και εφυγε, λεγων προς τον Οχοζιαν, Δολος, Οχοζια.

Και δραξας ο Ιηον το τοξον αυτου, επαταξε τον Ιωραμ μεταξυ των βραχιονων αυτου· και το βελος εξηλθε δια της καρδιας αυτου. Ο δε εκαμφθη εν τη αμαξη αυτου.

Ο δε Οχοζιας βασιλευς του Ιουδα, ως ειδε τουτο, εφυγε δια της οδου της οικιας του κηπου. Και κατεδιωξεν οπισω αυτου ο Ιηον και ειπε, Παταξατε και τουτον εν τη αμαξη αυτου. Και εκαμον ουτω, κατα την αναβασιν Γουρ, πλησιον του Ιβλεαμ. Και εφυγεν εις Μεγιδδω και εκει απεθανε.

Και εφεραν αυτον οι δουλοι αυτου επι αμαξης εις Ιερουσαλημ, και εθαψαν αυτον εν τω ταφω αυτου, μετα των πατερων αυτου, εν τη πολει Δαβιδ.

Εβασιλευσε δε ο Οχοζιας επι Ιουδα κατα το ενδεκατον ετος του Ιωραμ υιου του Αχαβ.
προς τον τοιχον και προς τους ιππους· και κατεπατησεν αυτην. 34 Και αφού εισηλθε και εφαγε και επιεν, ειπεν, ῥησας τωρα την κατηραμενην ταυτην, και θαψατε αυτην· διοτι ειναι θυγατηρ βασιλεως. 35 Και υπηγαν δια να θαψωσιν αυτην· πλην δεν ευρηκαν εις αυτην παρα το κρανιον και τους ποδας και τας παλαμας των χειρων. 36 Και επιστρεφαντες απηγγειλαν προς αυτον. Ο δε ειπεν, Ουτος ειναι ο λογος του Κυριου, τον οποιον ελαλησε δια του δουλου αυτου Ηλια του Θεσβιτου, λεγων, Εν τη μεριδι της Ιεζραελ θελουσι καταφαγει οι κυνες τας σαρκας της Ιεζαβελ. 37 και το πτωμα της Ιεζαβελ θελει εισθαι ως κοπρια επι προσωπου του αγρου εν τη μεριδι Ιεζραελ, ωστε να μη ειπωσιν, Αυτη ειναι η Ιεζαβελ.

Chapter 10

1 Ειχε δε ο Αχααβ εβδομηκοντα υιους εν Σαμαρεια. Και εγραψεν ο Ιηου επιστολας, και απεστειλεν εις την Σαμαρειαν προς τους αρχοντας της Ιεζραελ, προς τους παιδοτροφους και προς τους παιδοτροφους του Αχααβ, λεγων, 2 Τωρα, καθως φθαση προς εσας η επιστολη αυτη, επειδη εχετε τους υιους του κυριου σας και εχετε τας αμαξας και τους ιππους και πολιν οχυραν και οπλα, 3 ιδετε ποιος ειναι ο καλητερος και αρεστοτερος μεταξυ των υιων του κυριου σας, και καταστησατε αυτον επι του θρονου του πατρος αυτου και πολεμειτε υπερ του οικου του κυριου σας. 4 Τοτε εγραψε προς αυτους επιστολην δευτεραν, λεγων, Εαν ησθε εμου και εισακουητε της φωνης μου, λαβετε τας κεφαλας των ανθρωπων, των υιων του κυριου σας, και ελθετε προς εμεις εις Ιεζραελ αυτην ωραν ταυτην· οι δε υιοι του βασιλεως, εβδομηκοντα ανθρωποι, ησαν μετα των μεγαλων της πολεως, οιτινες ανετρεφον αυτους.

5 Και καθως εφθασεν η επιστολη προς αυτους, λαβοντες τους υιους του βασιλεως, εσφαξαν εβδομηκοντα ανθρωπους και εβαλον τας κεφαλας αυτων εις καλαθια και εστειλαν προς αυτον εις Ιεζραελ. 6 Και ηλθεν ο μηνυτης και ανηγγειλε προς αυτον, λεγων, Εφεραν τας κεφαλας των υιων του βασιλεως. Και ειπε, Βαλετε αυτας κατα δυο σωρους, εν τη εισοδω της πυλης, εως πρωι. 7 Και το πρωι εξηλθε και σταθεις ειπε προς παντα τον λαον, Σεις εισθε δικαιοι· ιδου, εγω συνωμοσα εναντιον του κυριου μου και εθανατωσα αυτον· αλλα παντας τουτους εφερας εις Ιεζραελ. 8 Και ηλθεν ο Ιηου παντας τους εναπολειφθεντας εκ του οικου του Αχααβ εν Ιεζραελ, και παντας τους μεγαλους αυτου και τους οικειους αυτου και τους ιερεις αυτου, ωστε δεν αφηκεν εις αυτον υπολοιπον. 9 Και σηκωθεις ανεχωρησε και ηλθεν εις Σαμαρειαν. Και εν τη οδω, ενω ητο πλησιον τινος μανδρας ποιμενων, 10 ευρηκεν ο Ιηου τους αδελφους του Οχοζιου βασιλεως του Ιουδα και ειπε, Τινες εισθε;
Οι δὲ εἰπον, Εἰμεθα οἱ ἀδελφοι του Οχοζιου, καὶ καταβαίνομεν να χαιρετῆσωμεν τους υἱους του βασιλέως καὶ τους υἱους της βασιλίσσης. Ὡς εἰπε, Συλλαβετε αὐτοὺς ἵνα πλησιόν, λανθασομεν τοῦ φρεατος της μανδρας, τεσσαρακοντα δύο ανθρώπων· δεν αφηκαν οὐδὲ ενα εξ αὐτων. Καὶ αναχωρησας εἰς συναντήσιν αὐτον καὶ εκατορθῆσαι αὐτον καὶ εἰπε πρὸς αὐτὸν, Η καρδιά σου εἰναι εὐθεια, καθως η καρδια σου μετα της καρδιας σου; Και απεκριθη ο Ιωναδαβ, Ειναι. Εαν ναι, δος την χειρα σου. Και εδωκε την χειρα αυτου· και ανεβιβασεν αυτον επι την αμαξαν. Και ειπεν, Ελθε μετ' εμου και ιδε τον ζηλον μου υπερ του Κυριου. Και επεβιβασαν αυτον εις την αμαξαν. Και οτε ηλθεν εις Σαμαρειαν, επαταξε παντας τους εναπολειφθεντας εκ του Αχααβ εν Σαμαρεια, εωσου ηφανισεν αυτον, κατα τον λογον του Κυριου, τον οποιον ελαλησε προς τον Ηλιαν. Τοτε συνηθροισεν ο Ιηου παντα τον λαον και ειπε προς αυτους, Ο Αχααβ εδουλευσε τον Βααλ ολιγον· ο Ιηου θελει δουλευσει αυτον πολυ· τωρα λοιπον καλεσατε προς εμε παντας τους προφητας του Βααλ, παντας τους λατρευτας αυτου και παντας τους ιερεις αυτου· ας μη λειψη μηδεις· διοτι εχω θυσιαν μεγαλην εις τον Βααλ· πας οστις λειψη, δεν θελει ζησει. Πλην ο Ιηου επραξε τουτο δολιως, επι σκοπω να εξολοθρευση τους λατρευτας του Βααλ. Και ειπεν ο Ιηου, Κηρυξατε πανηγυριν δια τον Βααλ. Και εκηρυξαν. Και επεμψεν ο Ιηου προς παντα τον Ισραηλ· και ηλθον πανες οι λατρευται του Βααλ· και δεν εμεινεν ουδεις, οστις δεν ηλθε. Και εαν εις τον οικον του Βααλ· και επλησθη ο οικος του Βααλ, στομα εις στομα. Και ειπε προς τον ιματιοφυλακα, Εξαγαγε ιματια δια παντας τους λατρευτας του Βααλ. Και εξηγαγεν εις αυτους τα ιματια. Και εισηλθεν ο Ιηου και ο Ιωναδαβ ο υιος του Ρηχαβ εις τον οικον του Βααλ· και ειπε προς τους λατρευτας του Βααλ, Ερευνησατε και ιδετε να μη ηναι εδω με σας μηδεις εκ των δουλων του Κυριου, αλλα μονον οι λατρευται του Βααλ. Και οτε εισηλθον δια να προσφερωσι θυσιας και ολοκαυτωματα, ο Ιηου διεταξεν εξω ογδοηκον ανδρας και ειπεν, Οστις αφηση να διασωθη τις εκ των ανθρωπων, τους οποιους εγω εφερα εις τας χειρας σας, η ζωη αυτου θελει εισθαι αντι της ζωης εκεινου. Και ως ετελειωσε προσφερων το ολοκαυτωμα, ειπεν ο Ιηου προς τους δορυφορους και προς τους ταγματαρχας, Εισελθετε, παταξατε αυτους· μηδεις ας μη εξελθη. Και επαταξαν αυτους οι δορυφοροι και οι ταγματαρχαι εν στοματι μαχαιρας και ερριψαν εξω· και υπηγαν εως της πολεως του οικου του Βααλ.
Ισραήλ: 33 απο Ιορδανού, προς ανατολικής ηλιού, πασαν την γην Γαλααδ, τους Γαδίτας και τους Ρουβηνίτας και τους Μανασσήτας απο Αροηρ, της επι του χειμαρρου Αρνων, την τε Γαλααδ και την Βασάν.

34 Αι δε λοιπαι πραξεις του Ιηου και παντα οσα επραξε και παντα τα κατορθωματα αυτου, δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των χρονιων των βασιλεων του Ισραηλ;

35 Και εκοιμηθη ο Ιηου μετα των πατερων αυτου· και εθαψαν αυτον εν Σαμαρεια. Εβασιλευσε δε αντι αυτων Ιωαχαζ ο υιος αυτου.

36 Και ο καιρος, καθι ον την αναστασιν του ιουδαιων επι την Ιερουσαλημ, δεν ειναι γεγραμμενος εν τω κειμενω της θρησκευτικης ιστοριας του Ιουδαιου του ιουδαιου.

Chapter 11

1 Γοθολια δε, η μητηρ του Οχοζιου, ιδουσα οτι απεθανεν ο υιος αυτης, εσηκωθη και ηφανισε παν το βασιλεικον σπερμα.

2 Ιωσαβεε ομως, η θυγατηρ του βασιλεως Ιωραμ, αδελφη του Οχοζιου, λαβουσα τον Ιωας υιον του Οχοζιου, εκλεψεν αυτον εκ μεσου των υιων του βασιλεως των θανατουμενων, αυτον και την τροφον αυτου, και εβαλεν εν τω ταμειω του κοιτωνος, και εκρυψαν αυτον απο προσωπου της Γοθολιας, και δεν εθανατωθη.

3 Και ητο μετ' αυτης εν τω οικω του Κυριου κρυπτομενος εξ ετη. Η δε Γοθολια εβασιλευεν επι της γης.

4 Εν δε τω εβδομω ετει ο Ιωδαε απεστειλε και λαβων τους εκατονταρχους μετα των ταξιαρχων και των δορυφορων, εφερεν αυτους προς εαυτον εις τον οικον του Κυριου, και εδειξεν εις αυτους τον υιον του βασιλεως. Και προσεταξεν εις αυτους, λεγων, Τουτο ειναι το πραγμα το οποιον θελετε καμει το τριτον απο σας, οι εισερχομενοι το σαββατον, θελετε φυλαττει την φυλακην του βασιλικου οικου· και το τριτον θελει εισθαι εν τη πυλη Σουρ· και το τριτον εν τη πυλη τη οπισθεν των δορυφορων· ουτω θελετε φυλαττει την φυλακην, δια να μη παραβιασθη· και δυο ταγματα απο σας, παντες οι εξερχομενοι το σαββατον, θελουσι φυλαττει την φυλακην περι τον βασιλεα. Και θελετε περικυκλονει τον βασιλεα κυκλω, εκαστος εχων τα οπλα αυτου εν τη χειρι αυτου· και οστις εισελθη εις τας ταξεις, ας θανατοει· και θελετε εισθαι μετα του βασιλεως, οταν εξερχηται και οταν εισερχηται. Και εκαμον οι εκατονταρχοι κατα παντα οσα προσεταξεν Ιωδαε ο ιερευς· και ελαβον εκαστος τους ανδρας αυτου, τους εισερχομενους το σαββατον, και ηλθον προς Ιωδαε τον ιερεα.
η Γοθολια τα ιματια αυτης και εβοησε, Προδοσια, προδοσια 15Και προσηταξεν Ιωδαε ο ιερευς τους
εκατονταρχους, τους αρχηγους του στρατευματος, και ειπε προς αυτους, Εκβαλετε αυτην εξω των
ταξεων· και οστις ακολουθηση αυτην, θανατωσατε αυτον εν ρομφαια. Διοτι ο ιερευς ειχεν ειπει,
Ας μη θανατωθη εντος του οικου του Κυριου. 16Ουτως εβαλον χειρας επ' αυτην· και οτε ηλθεν
eις την οδον, δια της οποιας οι ιπποι ερχονται εις τον οικον του βασιλεως, εθανατωθη εκει. 17Και
eκαμεν ο Ιωδαε διαθηκην αναμεσον του Κυριου και του βασιλεως και του λαου, οτι θελουσιν
eισθαι λαος του Κυριου· και αναμεσον του βασιλεως και του λαου.

12 Εν τω εβδομω ετει του Ιηου εβασιλευσεν ο Ιωας· και εβασιλευσε τεσσαρακοντα ετη εν
Ιερουσαλημ· το δε ονομα της μητρος αυτου ητο Σιβια εκ Βηρ-σαβεε.

13 Και επραττεν ο Ιωας το ευθες
ενωπιον του Κυριου, κατα πασας τας ημερας αυτου καθ' ας ωδηγει αυτον Ιωδαε ο ιερευς.

14 Οι υψηλοι ομως τοποι δεν αφηρεθησαν· ο λαος εθυσιαζεν ετι και εθυμιαζεν εν τοις υψηλοις τοποις.

15 Και ειπεν ο Ιωας προς τους ιερεις, Παν το αργυριον των αφιερωματων το εισφερομενον εις τον
οικον του Κυριου, το αργυριον εκαστου διερχομενου εις τους απαριθμουμενους, το αργυριον
eκαστος κατα την εκτιμησιν αυτου, παν το αργυριον το οποιον ηθελεν ελθει εις την καρδιαν τινος

16 οι ιερεις ας λαμβανωσιν αυτο εις εαυτους, εκαστος παρα
του γνωστου αυτου· και ας επισκευαζωσι τα χαλασματα του οικου, πανταχου οπου ευρεθη χαλασμα.

17 Πλην εν τω εικοστω τριτω ετει του βασιλεως Ιωας οι ιερεις δεν ειχον επισκευασει τα χαλασματα
του οικου. 18Οθεν εκαλεσεν ο βασιλευς Ιωας τον Ιωδαε τον ιερεα και τους ιερεις και ειπε προς
αυτους, Δια τι δεν επεσκευασατε τα χαλασματα του οικου; τωρα λοιπον μη λαμβανετε αργυριον
εν κιβωτιον και ηνοιξε τρυπαν επι του σκεπασματος αυτου, και εθεσεν αυτο πλησιον του θυσιαστηριου, εις
dεξια της εισοδου του οικου του Κυριου...
13:1 Εν τῷ εἴκοστῷ τρίτῳ ἔτει τοῦ Ἰωάς, υἱοῦ τοῦ Ὀχοζίου, βασιλέως τοῦ Ἰουδα, ἐβασιλεύσει Ἰωάχαζ, υἱὸς τοῦ Ἰηου, επὶ Ἰσραήλ ἐν Σαμαρείᾳ, δεκαεπτα ἕτη.

13:2 Καὶ ἐπράξει πονηρὰ ενώπιον τοῦ Κυρίου καὶ ἤκολούθησε τὰς ἀμαρτίας τοῦ Ἰεροβώμ υἱοῦ τοῦ Ναβατ, οστὶς ἐκαμε τὸν Ἰσραήλ να αμαρτήσῃ· δὲν ἀπεμακρύνθη απ’ αὐτῶν.

13:3 Καὶ ἐξῆφθη η οργή τοῦ Κυρίου κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ παρεδώκεν αὐτοὺς εἰς τὴν χεῖρα τοῦ Ἀζαηλ βασιλέως τῆς Συρίας καὶ εἰς τὴν χεῖρα τοῦ Βεν-αδαδ ὑιοῦ τοῦ Ἀζαηλ, κατὰ πᾶσας τὰς ἡμέρας.

13:4 Καὶ ἐδώκεν ο Κυρίος εἰς τὸν Ἰσραήλ σωτήρα, καὶ εξῆλθον υποκατώθην τῆς χειρος τῶν Συρίων· καὶ κατώκησαν ὁι υἱοὶ Ἰσραήλ εἰς τις σκηνώμασιν, ως τὸ πρῶτον.

13:5 Πλην δὲν ἀπεμακρύνθησαν ἀπὸ τῶν ἀμαρτιῶν τοῦ οικου τοῦ Ἰεροβώμ, οστὶς ἐκαμε τὸν Ἰσραήλ να αμαρτήσῃ· εἰς αὐτὰς περιεπατήσαν· καὶ ετὶ διέμενε τὸ ἀλάσος εν Σαμαρείᾳ. 7Διότι δὲν εμείνεν εἰς τὸν Ἰωάχαζ ἱασς, εἰμὶ
πεντηκοντα ιππεις και δεκα αμαξαι και δεκα χιλιαδες πεζων· διοτι κατεστρεψεν αυτους ο βασιλευς της Συριας και κατεστησεν αυτους ως το χωμα το καταπατουμενον. Ἄι δε λοιπα πραξεις του Ιωαχαζ και παντα οσα επηρεσεν και τα κατορθωματα αυτου, δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των χρονικων των βασιλεων του Ιουδα; Και εκοιμηθη ο Ιωαχαζ μετα των πατερων αυτου, και εθαψαν αυτον εν Σαμαρεια· διοτι κατεστρεψεν αυτους ο βασιλευς της Συριας και κατεστησεν αυτους ως το χωμα το καταπατουμενον.

Αι δε λοιπαι πραξεις του Ιωαχαζ και παντα οσα επραξε και τα κατορθωματα αυτου, δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των χρονικων των βασιλεων του Ισραηλ; Και εκοιμηθη ο Ιωαχαζ μετα των πατερων αυτου, και εθαψαν αυτον εν Σαμαρεια· διοτι κατεστρεψεν αυτους ο βασιλευς της Συριας και κατεστησεν αυτους ως το χωμα το καταπατουμενον.

Αι δε λοιπαι πραξεις του Ιωαχαζ και παντα οσα επραξε και τα κατορθωματα αυτου, δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των χρονικων των βασιλεων του Ισραηλ; Και εκοιμηθη ο Ιωας μετα των πατερων αυτου, και εθαψαν αυτον εν Σαμαρεια· και εκαθησε διοτι επι του θρονου αυτου ο Ιεροβοαμ· και εταφη ο Ιωας εν Σαμαρεια мετα των βασιλεων του Ισραηλ.

Ο δε Ελισσαιε ηρρωστησε την αρρωστιαν αυτου υπο της οποιας απεθανε. Και κατεβη προς αυτον Ιωας ο βασιλευς του Ισραηλ και εκλαυσεν επι τω προσωπω αυτου και ειπε, Πατερ μου, πατερ μου, αμαξα του Ισραηλ και ιππικον αυτου. Και ειπε προς αυτον, Λαβε τοξον και βελη. Και ελαβεν εις εαυτον τοξον και βελη. Και ειπε προς τον βασιλεα του Ισραηλ, Επιθες την χειρα σου επι το τοξον. Και επεθηκε την χειρα αυτου· και επεθηκεν ο Ελισσαιε τας χειρας αυτου επι τας χειρας του βασιλεως.

Και ειπεν, Ανοιξον το παραθυρον κατα ανατολας. Και ηνοιξε. Και ειπε, Τοξευσον. Και ετοξευσε. Και ειπε, το βελος της σωτηριας του Κυριου και το βελος της σωτηριας εκ των Συριων. Και θελεις παταξει τους Συριους εν Αφεκ, εωσου συντελεσης αυτους. Και ειπε, Λαβε τα βελη. Και ελαβε. Και ειπε προς τον βασιλεα του Ισραηλ, Παταξον επι την γην. Και επαταξεν τρις και εσταθη. Και ο ανθρωπος του Θεου και ειπε, Επρεπε να παταξης πεντακις η εξακις· τοτε ηθελες παταξει τους Συριους εωσου συντελεσης αυτους· τωρα ομως τρις θελεις παταξει τους Συριους. Και επαθανεν ο Ελισσαιε, και εθαψαν αυτον· το δε ακολουθον ετος ταγματα Μωαβιτων εκαιν εισβολην εις την γην. Και ενω εθανεν ανθρωπον τινα, ιδου, ειδον ταγμα· και ερριψαν τον ανθρωπον εις τον ταφον του Ελισσαιε· και καθως ο ανθρωπος υπηγε και ηγγισε τα οστα του Ελισσαιε, ανεζησε και εσταθη επι τους ποδας αυτου. Ο δε Αζαηλ ο βασιλευς της Συριας, κατεθλιψε τον Ισραηλ πασας τας ημερας του Ιωαχαζ. Και ελαβε παλιν Ιωας ο υιος του Ιωαχαζ εκ της χειρος του Βεν-αδαδ υιου του Αζαηλ, και επανελαβε τας πολεις, τας οποιας ο Αζαηλ ειχε λαβει εκ της χειρος Ιωαχαζ του πατρος αυτου εν τω πολεμω. Τρις επαταξεν αυτον ο Ιωας και επανελαβε τας πολεις του Ισραηλ.
Chapter 14

1Εν τω δευτερω ετει του Ιωας, υιου του Ιωαχαζ βασιλεως του Ισραηλ, εβασιλευσεν Αμασιας, ους του Ιωας βασιλεως του Ιουδα. 2Εικοσιπεντε ετων ηλικιας ήτο στο εβασιλευσε, και εβασιλευσεν εικοσιεννεα ετη εν Ιερουσαλημ. Το δε ονομα της μητρος αυτού ήτο Ιωαδαν εξ Ιερουσαλημ. 3Και επραξε το ευθες ενωπιον Κυριου, πλην ουχι ως ο Δαβιδ ο πατηρ αυτου· επραξε κατα παντα οσα ειχε πραξει Ιωας ο πατηρ αυτου. 4Οι υψηλοι ομως τοποι δεν αφηρεθησαν· ο λαος εθυσιαζεν ετι και εθυμιαζεν επι τους υψηλους τοπους. 5Ως δε η βασιλεια εκραταιωθη εν τη χειρι αυτου, εθανατωσε τους δουλους αυτου τους θανατωσαντας τον βασιλεα τον πατερα αυτου. 6Ομως τα τεκνα των φονευτων δεν εθανατωσε· κατα το γεγραμμενον εν τω βιβλιω του νομου του Μωυσεως, οπου προσεταξεν ο Κυριος, λεγων, Οι πατερες δεν θελουσι θανατονεσθαι δια τα τεκνα, ουδε τα τεκνα θελουσι θανατονεσθαι δια τους πατερας, αλλ' εκαστος θελει θανατονεσθαι δια το εαυτου αμαρτημα. 7Ουτος εθανατωσεν εκ του Εδωμ δεκα χιλιαδας εν τη κοιλαδι του αλατος, και εκυριευσε την Σελα δια πολεμου και εκαλεσε το ονομα αυτης Ιοχθεηλ μεχρι της ημερας ταυτης. 8Τοτε απεστειλεν ο Αμασιας μηνυτας προς τον Ιωας, υιον του Ιωαχαζ, υιου του Ιηου βασιλεως του Ισραηλ, λεγων, Ελθε, να ιδωμεν αλληλους προσωπικως. 9Και απεστειλεν ο Ιωας βασιλευς του Ισραηλ προς τον Αμασιαν βασιλεα του Ιουδα, λεγων, Η ακανθα η εν τω Λιβανω απεστειλε προς την κεδρον την εν τω Λιβανω, λεγουσα, Δος την θυγατερα σου εις τον υιον μου δια γυναικα· πλην διεβη θηριον του αγρου το εν τω Λιβανω, και κατεπατησε την ακανθαν· 10επαταξας τον Εδωμ, και η καρδια σου σε υψωσε· χαιρου την δοξαν σου καθημενος εν τω οικω σου· δια τι εμπλεκεσαι εις κακον, δια το οποιον ηθελες πεσει, συ και ο Ιουδας μετα σου; 11Αλλ' ο Αμασιας δεν υπηκουσεν. Ανεβη λοιπον ο Ιωας βασιλευς του Ισραηλ, και ειδον αλληλους προσωπικως. 12Και απεστειλεν ο Ιωας βασιλευς του Ισραηλ προς τον Αμασιαν βασιλεα του Ιουδα, λεγων, Η ακανθα η εν τω Λιβανω απεστειλε προς την κεδρον την εν τω Λιβανω, λεγουσα, Δος την θυγατερα σου εις τον υιον μου δια γυναικα· πλην διεβη θηριον του αγρου το εν τω Λιβανω, και κατεπατησε την ακανθαν· 13επαταξας τον Εδωμ, και η καρδια σου σε υψωσε· χαιρου την δοξαν σου καθημενος εν τω οικω σου· δια τι εμπλεκεσαι εις κακον, δια το οποιον ηθελες πεσει, συ και ο Ιουδας μετα σου; 14Αλλ' ο Αμασιας δεν υπηκουσεν. Ανεβη λοιπον ο Ιωας βασιλευς του Ισραηλ, και ειδον αλληλους προσωπικως. 15Αι δε λοιπαι πραξεις του Ιωας, οσας επραξε, και τα κατορθωματα αυτου, και πως επολεμησε μετα του Αμασιου βασιλεως του Ιουδα, δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των χρονικων των βασιλεων του Ισραηλ; 16Και εκοιμηθη ο Ιωας μετα των πατερων αυτου και εταφη εν Σαμαρεια μετα των βασιλεων του Ισραηλ.
Αζαριαν, οντα ηλικιας δεκαεξ ετων, και εκαμεν αυτον βασιλεα αντι του πατρος αυτου Αμασιου. 22Και ωκοδομησε την Ελαθ και επεστρεψεν αυτην εις τον Ιουδα, αφου τον δικαιο δεκαεξετης επετρεψεν επι την Ελαθ, εβασιλευσεν εν Σαμαρεια ο Ιεροβοαμ υιος του Ιωα, βασιλεως του Ισραηλ, ετη τεσσαρακοντα και εν. 24Και επιτρεφεται ενωπιον του Κυριου να αμαρτηση. 25Ουτος αποκατεστησε τον βασιλεα του Ιουδα, υιου του Ιωας, βασιλεως του Ισραηλ, ετη τεσσαρακοντα και εν. 26Διοτι ειδεν ο Κυριος την θλιψιν του Ισραηλ πικραν σφοδρα, οτι δεν ήτο ουδεν κεκλεισμενον και ουδε ο βοηθησων τον Ισραηλ. 27Και δεν ειπεν ο Κυριος να εξαλειψη υποκατωθεν του ουρανου το ονομα του Ισραηλ, αλλ' εσωσεν αυτους δια χειρος του Ιεροβοαμ υιου του Ιωας. 28Αι δε λοιπαι πραξεις του Ιεροβοαμ και παντα οσα επραξε δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των χρονικων των βασιλεων του Ισραηλ;

Chapter 15

1Εν τω εικοστω εβδομω ετει του Ιεροβοαμ βασιλεως του Ισραηλ εβασιλευσεν ο Αζαριας, υιος του Αμασιου, βασιλεως του Ιουδα. 2Δεκαεξ ετων ηλικιας ήτο αυτου εν Ιερουσαλημ· το δε ονομα της μητρος αυτου ήτο Ιεχολια, εξ Ιερουσαλημ. 3Και επραξε το ευθες ενωπιον του Κυριου, κατα παντα οσα ειχε πραξει Αμασιας ο πατηρ αυτου. 4Πλην οι υψηλοι τοποι δεν αφηρεθησαν· ο λαος ετι εθυσιαζε και εθυμιαζεν επι τους υψηλους τοπους. 5Και επαταξεν ο Κυριος τον βασιλεα, και ήτο λεπρος εως της ημερας του θανατου αυτου και κατωκει εν αποκεχωρισμενη. Ητο δε επι του οικου Ιωθαμ ο υιος του βασιλεως, κρινων τον λαον της γης. 6Αι δε λοιπαι πραξεις του Αζαριου και παντα οσα επραξε δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των χρονικων των βασιλεων του Ιουδα; 7Και εκοιμηθη μετα των πατερων αυτου, μετα των βασιλεων του Ιουδα εν Δαβιδ, εβασιλευσε δε αντι αυτου Ζαχαριας ο υιος αυτου.
εγείνεν ουτως. 13Εβασιλεύσε δε Σαλλούμ ο υιος του Ιαβεις εν τω τριακοστω εννατω ετει του Οζιου βασιλεως του Ιουδα, και εβασιλεύσεν ενα μηνη εν Σαμαρεια. 14Και ανεβασε Μεναήμ ο υιος του Ιαβεις απο Θερσα εν τω τριακοστω εννατω ετει του Οζιου βασιλεως του Ιουδα, και εστηκεν εν Σαμαρεια ενα μηνα. 15Αι δε λοιπαι πραξεις του Σαλλούμ, και η συνωμοσια αυτου την οποιαν εκαμεν, ιδου, ειναι γεγραμμεναι εν τω βιβλιω των χρονικων των βασιλεων του Ισραηλ. 16Τοτε επηρητηκε ο Μεναήμ την θαψα και παντας τους εν αυτη τις αρχαιας και τα δικαια αυτης απο Θερσα επειδη δεν ηνωσαν εις αυτου, δια τοτε επηρητηκε ουτως και πασας τας εν αυτη εγκυμονουσας διεσχισεν. 17Εν τω τριακοστω εννατω ετει του Αζαριου βασιλεως του Ιουδα, Μεναήμ υιος του Παναημ εβασιλευσε ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, δεκα ετη εν Σαμαρεια. 18Και επραξε πονηρα ενωπιον του Κυριου· δεν απεμακρυνθη κατα πασας τας ημερας αυτου απο των αμαρτιων του Ιεροβοαμ υιου του Ναβατ, οστις εκαμε τον Ισραηλ να αμαρτηση. 19Τοτε ηλθεν ο Φουλ βασιλευς της Ασσυριας εναντιον της γης. και εδωκεν ο Μεναήμ εις τον Φουλ χιλια ταλαντα αργυριου, δια να ηναι μετ' αυτου η χειρ αυτου εις το να ενισχυση την βασιλειαν εν τη χειρι αυτου. 20Και απεσπασεν ο Μεναήμ το αργυριον απο του Ισραηλ, απο παντων των δυνατων εις πλουτη, πεντηκοντα σικλους αργυριου αφ' εκαστου, δια να δωση εις τον βασιλεα της Ασσυριας. Και επεστρεψεν ο βασιλευς της Ασσυριας και δεν εσταθη εκει εν τη γη.
ευθες ενωπιον Κυριου επραξε κατα παντα οσα επραξεν Οζιας ο πατηρ αυτου. 35Πλην οι υψηλοι
topoi δεν αφηρεθησαν ο λαος ετι εθυσιαζε και εθυμιαζεν επι τους υψηλους τοπους. Ουτος
ωκοδομησε την υψηλην πυλην του οικου του Κυριου. 36Αι δε λοιπαι πραξεις του Ιωθαμ και παντα
οσα επραξε, δεν ετι γεγραμμενα εν τω βιβλιοι των χρονικων των βασιλεων του Ιουδα; 37Εν ταις
ημεραις εκειναις 38Ο δε Ιωθαμ εκοιμηθη μετα των πατερων αυτου, και εταφη μετα
tων πατερων αυτου εν πολει Δαβιδ του πατρος αυτου· εβασιλευσε δε αντ' αυτου Αχαζ ο υιος αυτου.

Chapter 16

1Εν τω δεκατω εβδομω ετει του Ρεσιν υιου του Ρεμαλια, εβασιλευσεν ο Αχαζ υιος του Ιωθαμ,
βασιλεως του Ιουδα. 2Εικοσι ετων ηλικιας ο Αχαζ οτε εβασιλευσε, και εβασιλευσε δεκαεξ ετη
εν Ιερουσαλημ. Δεν επραξεν ως ο Δαβιδ ο πατηρ αυτου, ως ο Δαβιδ ο πατηρ αυτου. 3Αλλα περιεπατησεν εν τη
οδω των βασιλεων του Ισραηλ, και μαλιστα διεβιβασε τον υιον αυτου δια του πυρος, κατα τα βδελυγματα των
εθνων, τα οποια ο Κυριος εξεδιωξεν απ' εμπροσθεν των υιων Ισραηλ. 4Και εθυσιαζε και εθυμιαζεν επι τους
υψηλους τοπους και επι τους λοφους και υποκατω παντος πρασινου δενδρου. 5Τοτε ανεβησαν εις Ιερουσαλημ
diα πολειν Ρεσιν, ο βασιλευς της Συριας, και Φεκα, ο υιος του Ρεμαλια, βασιλευς του Ισραηλ· και επολιορκησαν τον Αχαζ, πλην
dεν ηδυνηθησαν να νικησωσι. 6Και αναθεασεν την Ελαθ υπο την εξουσιαν της Συριας, και ελθοντες Συριοι εις την
Ελαθ, κατωκησαν εκει εως της ημερας ταυτης. 7Ο δε Αχαζ απεστειλε μηνυτας προς τον Θεγλαθ-φελασαρ,
βασιλεα της Ασσυριας, λεγων, Εγω ειμαι δουλος σου και υιος σου· αναβε και σωσον με εκ χειρος του βασιλεως της
Συριας και εκ χειρος του βασιλεως του Ισραηλ, οιτινες εσηκωθησαν εναντιον μου. 8Και ελαβεν ο Αχαζ το
αργυριον και το χρυσιον το ευρεθεν εν τω οικω του Κυριου και εν τοις θησαυροις του οικου του βασιλεως, και απεστειλε
δωρον εις τον βασιλεα της Ασσυριας.

9Και εισηκουσεν αυτου ο βασιλευς της Ασσυριας· και ανεβη ο βασιλευς της Ασσυριας επι την Δαμασκον και εκυριευσεν αυτην, και μετωκισε τον λαον αυτης εις Κιρ, τον δε Ρεσιν εθανατωσε. 10Και υπηγεν ο βασιλευς Αχαζ εις την Δαμασκον, προς συναντησιν του Θεγλαθ-φελασαρ, βασιλεως της Ασσυριας, και ειδε το θυσιαστηριον το εν Δαμασκω· και εστειλεν ο βασιλευς Αχαζ προς τον Ουριαν τον ιερεα το ομοιωμα του θυσιαστηριου και τον τυπον αυτου, καθ' ολην την εργασιαν αυτου. 11Και ο θυσιαστηριον ο ιερευς ομοιωμα επι του προσωπου του οικου, απο του προσωπου του Κυριου, και εκφοβισαν αυτην, και μετωκισεν αυτην εις την Δαμασκον και εκφοβισαν αυτην, και μετωκισεν τον λαον αυτης εις Κιρ, τον δε Ρεσιν εθανατωσε.
απο του μεταξυ του θυσιαστηριου και του οικου του Κυριου, και εθεσεν αυτο κατα το βορειον πλευρον του θυσιαστηριου. 15 Και προσεταξεν ο βασιλευς Αχαζ τον Ουριαν τον Ιερεα, λεγων, Επι το θυσιαστηριον το μεγα προσφερε το ολοκαυτωμα το πρωινον και την εσπερινην εξ αλφιτων προσφοραν και το ολοκαυτωμα της βασιλεως και την εξ αλφιτων προσφοραν αυτου, μετα του ολοκαυτωματος παντος του λαου της γης, και την εξ αλφιτων προσφοραν αυτων και τας σπονδας αυτων· και ραντισον επ' αυτο απαν το αιμα του ολοκαυτωματος και απαν το αιμα της θυσιας· το δε χαλκινον θυσιαστηριον θελει εις εμε δια να ερωτω τον Κυριον. 16 Και εκαμεν Ουριας ο Ιερευς κατα παντα οσα προσεταξεν ο βασιλευς Αχαζ. 17 Και απεκοψεν ο βασιλευς Αχαζ τα συγκλεισματα των βασεων, και εσηκωσεν επανωθεν αυτων τον λουτηρα· και κατεβιβασε την θαλασσαν επανωθεν των χαλκινων βοων των υποκατω αυτης, και εθεσεν αυτην επι βασιν λιθινην.

Chapter 17

1Εν τω δωδεκατω ετει του Αχαζ βασιλεως του Ιουδα, εβασιλευσεν Ωσηε ο υιος του Ηλα εν Σαμαρεια επι τον Ισραηλ, εννεα ετη. 2Και επραξε πονηρα ενωπιον του Κυριου, πλην ουχι ως οι βασιλεις του Ισραηλ οιτινες ησαν προ αυτου. 3Επ' αυτου ανεβη Σαλμανασαρ ο βασιλευς της Ασσυριας· και εγεινεν Ωσηε δουλος αυτου και εδιδεν εις αυτον φορον. 4Ευρηκε δε ο βασιλευς της Ασσυριας συνωμοσιαν εν τω Ωσηε· διοτι απεστειλε μηνυτας προς τον Σω, βασιλεα της Αιγυπτου, και δεν εδωκε φορον εις τον βασιλεα της Ασσυριας, ως εκαμνε κατ' ετος· οθεν συνεκλεισεν αυτον ο βασιλευς της Ασσυριας και εδεσεν αυτον εν φυλακη. 5Και ανεβη ο βασιλευς της Ασσυριας δια πασης της γης· και ανεβη εις την Σαμαρειαν και επολιορκησεν αυτην τρια ετη. 6Εν τω εννατω ετει του Ωσηε, ο βασιλευς της Ασσυριας εκυριευσε την Σαμαρειαν και μετωκισε τον Ισραηλ εις την Ασσυριαν, και κατωκισεν αυτους εν Αλα και εν Αβωρ, παρα τον ποταμον Γωζαν, και εν ταις πολεσι των Μηδων. 7Εγεινε δε τουτο, διοτι οι υιοι του Ισραηλ ημαρτησαν εις Κυριον τον Θεον αυτων, οστις ανηγαγεν αυτους εκ γης Αιγυπτου, υποκατωθεν της χειρος του Φαραω βασιλεως της Αιγυπτου, και εσεβασβησαν αλλους θεους, 8και περιεπατησαν εις τα νομιμα των εθνων, τα οποια εξεδιωξεν ο Κυριος απεμπροσθεν των υιων Ισραηλ, και τα των βασιλεων του Ισραηλ, τα οποια εθεσπισαν. 9Και επραττον οι υιοι του Ισραηλ κρυφιως πραγματα, τα οποια δεν ησαν ευθεα ενωπιον Κυριου του Θεου αυτων, και εσεβασβησαν αλλους θεους, και εσεβασβησαν αλλους θεους, και περιεπατησαν εις τα νομιμα των εθνων, τα οποια έκαναν ο Κυριος απεμπροσθεν των υιων Ισραηλ, και τα των βασιλεων του Ισραηλ, τα οποια εχεσπισαν. 10Και ανηγειραν εις αυτους αγαλματα και αλση επι παντα υψηλους τοπους και απο πυργου φυλακων εως ωχυρας πολεως, και απο πυργου φυλακων λωφον και υποκατω παντος δενδρου πραισινου. 11Και εκει εθυμιαζον επι παντας τους υψηλους τοπους, καθως τα εθνη τα οποια ο Κυριος εξεδιωξεν απεμπροσθεν αυτων· και
επραττον πονηρα πραγματα δια να παροργιζωσι τον Κυριον· 12και ελατρευσαν τα ειδωλα, περι
tων οπιων ο Κυριος επε προς αυτους, Δεν θελετε καμει το πραγμα τουτο. 13και διεμαρτυρηθη
ο Κυριος κατα του Ισραηλ και κατα του Ιουδα, δια χειρος παντων των προφητων, παντων των
βλεποντων, λεγων, Επιστρεψητε απο των οδων υμων των πονηρων και φυλαττετε τας εντολας
μου, τα διαταγματα μου, κατα του νομου τον οποιον τον οποιον προσεταξα εις τους πατερας σας και
tον οποιον απεστειλε εις εςας δια μεσου των δουλων μου των προφητων. 14Πλην αυτοι δεν
υπηκουσαν, αλλ' εσκληρυναν τον τραχηλον αυτων, ως τον τραχηλον των πατερων αυτων, δεν εσκληρυναν εις Κυριον τον Θεον αυτων. 15Και απερριψαν τα διαταγματα αυτου και την
dιαθηκην αυτου, την οπιων εκαμε μετα των πατερων αυτων, και τας διεμαρτυρησεις αυτου, τας
οπιων διεμαρτυρηθη εναντιον αυτων· και υπηγαν οπισω της ματαιοτητος, και εματαιωθησαν,
dια τους οικους δια της θειας οικου αυτων, των οπων δεν επιστευσαν εις Κυριον τον Θεον αυτων.
16Και εγκατελιπον πασας ταις εντολας Κυριου του Θεου αυτων, και εκαμον εις εαυτους χωνευτα,
dια του πυρος, και μετεχειριζοντο μαντειας και οιωνισμους, και επωλησαν εαυτους εις το να
πραττωσι πονηρα ενωπιον του Κυριου, δια να παροργιζωσιν αυτον.
17Και απεβαλεν ο Κυριος σφοδρα κατα του Ισραηλ και απεβαλεν αυτους απο προσωπου αυτου· δεν εναπελειφθη, παρα μονη
η φυλη του Ιουδα.
18Και ο Ιουδας ετι δεν εφυλαξε τας εντολας Κυριου του Θεου αυτου, αλλα
περιεπατησαν εις τα διαταγματα του Ισραηλ, τα οποια εκαμον.
20Και απεβαλεν ο Κυριος παν το
σπερμα του Ισραηλ και κατεθλιψεν αυτους, και παρεδωκεν αυτους εις την χειρα των διαρπαζοντων,
dιοτι απεσχισθη ο Ισραηλ απο του οικου Δαβιδ,
cαι ο Ιεροβοαμ απεσπασε τον Ισραηλ εξοπισθεν
tου Κυριου, και εκαμεν αυτους να αμαρτησωσιν αμαρτιαν μεγαλην. 22Και οι υιοι Ισραηλ
περιεπατησαν εν πασαις ταις αμαρτιαις του Ιεροβοαμ, τας οπιως επραξε· δεν απεμακρυνθησαν
απ' αυτων,
23εωσου ο Κυριος απεβαλε τον Ισραηλ απο προσωπου αυτου, καθως ελαλησε δια χειρος
παντων των δουλων αυτου των προφητων. Και μετωκισθη ο Ισραηλ απο της γης αυτου εις την
Ασσυριαν, εως της ημερας ταυτης.
24Και εφερεν ο βασιλευς της Ασσυριας ανθρωπους εκ Βαβυλωνος
dια τους ιερεων, τους οποιους μετωκισατε εκειθεν· και ας υπαγωσι και ας κατοικησωσιν εκει· και ας διδαξη αυτους τον νομον του Θεου της
gης. Και εις των ιερεων, τους οποιους μετωκισαν εκ της Σαμαρειας, ηλθε και κατωκησεν εν
tοις των ιερεων της Σαμαρειας, και εκκληρονομησαν την Σαμαρειαν και κατωκησαν εν ταις
πολεσι αυτης.
25Και εν τη αρχη της εκει κατοικησεως δεν εφοβηθησαν τον Κυριον· και
απεστειλεν ο βασιλευς της Ασσυριας λεγων, Φερετε εκει ενα των ιερεων, τους οποιους μετωκισατε
εκειθεν· και ας υπαγωσι και ας κατοικησωσιν εκει· και ας διδαξη αυτους τον νομον του Θεου της
gης. 26Και ειπον προς τον βασιλη της Ασσυριας, Τα εθνη, τα οπιων ημερας του τον ίδιον τον ιερονος εκ
της γης αυτου, δεν γνωριζουσι τον νομον του Θεου της γης· δια τουτο απεστειλε τους λεοντας μεταξυ
αυτων, και ιδου, θανατονουσιν αυτους, επειδη δεν γνωριζουσι τον νομον του Θεου της γης. 27Ποτε
ο βασιλευς της Ασσυριας προσεταξε, λεγων, Φερετε εκει ενα των ιερεων, τους οποιους μετωκισατε
εκειθεν· και ας υπαγωσι και ας κατοικησωσιν εκει· και ας διδαξη αυτους τον νομον του Θεου της
gης. 28Και εις των ιερεων, τους οποιους μετωκισαν εκ της Σαμαρειας, ηλθε και κατωκησεν εν
Βαιθηλ, και εδιδασκεν αυτους πως να φοβωνται τον Κυριον. 29Εκαστον ομως θεους εκαμον θεους
480
εις εαυτοὺς καὶ εθέσαν εἰς τοὺς οἰκους των υψηλῶν τοπῶν, τοὺς ὁποίους οἱ Σαμαρειται εκάμων, εκάστον εὐθὸς ἐν ταῖς πολεσίν αὐτῶν, ὁποιοὶ κατωκοῦν. 30 ὁι ἀνδρεῖς τῆς Βαβυλῶνος εκάμων τὴν Σοκχωθ-βένωθ, οἱ δὲ ἀνδρεῖς τῆς Χουθά εκάμων τὴν Νεργαλ, καὶ οἱ ἀνδρεῖς τῆς Λεωφορίου εκάμων τὴν Λεωφόρον. 31 καὶ οἱ Αὐται εκάμων τὴν Νιβαζ, καὶ τὸν Ταρτακ, καὶ οἱ Σεφαρουιται εκάμων τῶν υἱῶν αὐτῶν διὰ τοῦ πυρος εἰς τὸν Ἀδραμμελεχ καὶ Αναμμελεχ, θεοὺς τῶν Σεφαρουιτῶν. 32 Ὅτε οὗτος εφοβοῦντο τὸν Κυρίον· εκάμων δὲ εἰς εαυτοὺς εἰς τοὺς εσχατοὺς μεταξὺ αὐτῶν ἱερεῖς τῶν υψηλῶν τοπῶν, ὁποῖοι ἐθυσιαζοῦσιν ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τοῖς οἰκοῖς τῶν υψηλῶν τοπῶν. 33 Εφοβοῦντο μὲν τὸν Κυρίον, ελατρεύον δὲ τοὺς ιδιοὺς αὐτῶν θεοὺς, διὰ τὸ τὴν περιπατοῦσαν. 34 Εἰς τὴν ημέραν ταυτήν καμνοῦσιν κατὰ τοὺς προτέρους τρόπους· δὲν φοβοῦνται τὸν Κυρίον καὶ δὲν πραττοῦσιν κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν εντολήν τοῦ Κυρίου εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰακώβ, τοὺς οὓς ἐξήρξε τὸν Κυρίον καὶ καταστάθηκαν εἰς τοὺς οἰκούς τῶν υψηλῶν τοπῶν. 35 Εικοσιπέντε ετῶν ἔλλογος ἦτο, οτὲ εὐσεβεῖστατος εὐσεβεῖστατος τοῦ Ιουδα, ἐβασιλεύσεται τῆς Ιερουσαλήμ. 36 Καὶ ἐπὶ τοῦ Κυρίου ἦλπισε· καὶ δὲν εστὰκε μετὰ αὐτοῦ μεταξὺ πάντων βασιλέων τοῦ Ιουδα, αλλὰ τῶν προῖ διὸ οὐκ ἔπεσε πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Ιουδα, ἀλλ’ εἰς τὸν Κυρίον· δεν απεμακρύνθη απὸ ὑπὲρ αὐτοῦ, αλλ’ ἐφυλάξε τὰς ἐντολάς τοῦ Κυρίου· διὸ οὐκ ἀπεκτάζεται τὸν βασιλέα τῆς Ιουδα. 37 Καὶ ἐπὶ τοῦ Κυρίου ἦλπισε· καὶ δὲν ἔμακρυνθη απὸ τὸν βασιλέα τῆς Ιουδα, ἀλλὰ τῶν προϊδοτες τρώγηκεν· διὸ οὐκ ἔπεσε πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Ιουδα, ἀλλ’ ἐφυλάξε τὰς ἐντολάς τοῦ Κυρίου· διὸ οὐκ ἐξηράνθη κατὰ τὴν περιπατοῦσαν. 38 Καὶ ἐπὶ τοῦ Κυρίου ἦλπισε· καὶ δὲν ἔμακρυνθη απὸ τὸν βασιλέα τῆς Ιουδα, ἀλλὰ τῶν προϊδοτες τρώγηκεν· διὸ οὐκ ἔπεσε πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Ιουδα, ἀλλὰ τῶν προϊδοτες τρώγηκεν· διὸ οὐκ ἐξηράνθη κατὰ τὴν περιπατοῦσαν. 39 Καὶ ἐπὶ τοῦ Κυρίου ἦλπισε· καὶ δὲν ἔμακρυνθη απὸ τὸν βασιλέα τῆς Ιουδα, ἀλλὰ τῶν προϊδοτες τρώγηκεν· διὸ οὐκ ἐξηράνθη κατὰ τὴν περιπατοῦσαν. 40 Καὶ τα τρίτω ετεῖ του υἱοῦ του Δαβίδ, βασιλεία τοῦ Ισραήλ, διηγείται ἡ Ἱερουσαλήμ κατὰ πᾶν μέρος τῶν κυρίων τοῦ Κυρίου πατρὸς αὐτοῦ. 41 Καὶ τα τρίτω ετεῖ του υἱοῦ του Δαβίδ, βασιλεία τοῦ Ισραήλ, διηγείται ἡ Ἱερουσαλήμ κατὰ πᾶν μέρος τῶν κυρίων τοῦ Κυρίου πατρὸς αὐτοῦ. 42 Καὶ τα τρίτω ετεῖ του υἱοῦ του Δαβίδ, βασιλεία τοῦ Ισραήλ, διηγείται ἡ Ἱερουσαλήμ κατὰ πᾶν μέρος τῶν κυρίων τοῦ Κυρίου πατρὸς αὐτοῦ.
Ασσυρίας καὶ δὲν εδούλευσεν εἰς αὐτόν. Ἀυτὸς ἐπαταξεὶ τοὺς Φιλισταιοὺς, ἡμέραις τῶν ἑξισάχρονοι ἐν Σαμαρείᾳ καὶ επολιορκεῖ αὐτὴν. Ἐπεὶ τοῦ βασιλεῶς Εζεκίου, τὸ οποῖον ἦτο τὸ εἴδεκατον ἑτῶν τοῦ Οσῆ, οὐκ ἔδωκεν εἰς τὸν Κυπρήν καὶ τὸν Σάλμανασάρ ὁ βασιλεὺς τῆς Ασσυρίας ανέβη ἐπὶ τὴν Σαμαρείαν καὶ επολιορκεῖ αὐτὴν. Ἐν δὲ τῶν τεταρτῶν ἑτῶν ἔκρυβον αὐτήν· ἐν τῷ εἴκοσῃ ἑτῶν τοῦ Κυρίου, τὸ οποῖον εἶναι τὸ εὔνατον τοῦ Θεοῦ βασιλεὺς τοῦ Ἱσραήλ, εὐφρεύθη ἡ Σαμαρεία. Καὶ μετωκίσεν ὁ βασιλεὺς τῆς Ασσυρίας τοῦ Ἱσραήλ εἰς τὴν Ἀσσυρίαν, καὶ ἐθέβαιν τῶν Ἑλληνίδων εἰς τὴν Αἰγύπτιον, καὶ ἔφυγεν αὐτῶν ἐν Ἀλά καὶ ἐν Αβώρ παρὰ τὸν ποταμὸν Γωζᾶν καὶ ἐν ταῖς πόλεσι τῶν Μηδών· διὸ ἂν ἦπικουσαν τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτῶν, αλλὰ παρεβήσαν τὴν διαθήκην αὐτῶν, ἐν τοῖς τρισάχρονοι ἑτῶν τοῦ Τετάρτου, ἐκυριεύθη ἡ Σαμαρεία. Καὶ εἶδωκεν εἰς αὐτὸν ο Εζεκίας ἀπαν τὸ αργυρὸν τοῦ εὑρεθέν τοῦ Κυρίου καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως.
του Χελκιου, και ο Σομνας και ο Ιωαχ, προς τον Ραβ-σακην, Λαλησον, παρακαλω, προς τους
dουλους σου εις την Συριακη γλωσσαν· διοτι καταλαμβανομεν αυτην· και μη λαλει προς ημας
Ιουδαιστι, εις επηκοον του λαου εις τον τειχους. 27' ο 'Ραβ-σακης ειπε προς αυτους, Μηπως ο
κυριος μου απεστειλεν εμε προς τον κυριον σου η και προς σε, δια να λαλησω τους λογους τουτους;
dεν με απεστειλε προς τους ανδρας τους καθημενους επι του τειχους, δια να φαγωσι την κοπρον
αυτων και να πιωσι το ουρον αυτων με σας; 28τοτε ο 'Ραβ-σακης εσταθη και εφωνησεν Ιουδαιστι
μετα φωνης μεγαλης και ελαλησε, λεγων, Ακουσατε τον λογον του βασιλεως του μεγαλου, του
βασιλεως της Ασσυριας. 29ουτω λεγει ο βασιλευς· Μη σας απατα ο Εζεκιας· διοτι δεν θελει δυνηθη
να σας λυτρωση εκ της χειρος αυτου· 30και μη σας καμνη ο Εζεκιας να θαρρητε επι τον Κυριον,
λεγων, Ο Κυριος βεβαιως θελει μας λυτρωσει, και η πολις αυτη δεν θελει παραδοθη εις την χειρα
του βασιλεως της Ασσυριας. 31Μη ακουετε του Εζεκιου· διοτι ουτω λεγει ο βασιλευς της Ασσυριας.
Καμετε συμβιβασμον μετ' εμου και εξελθετε προς εμε· και φαγετε εκαστος απο της αμπελου αυτου
και εκαστος απο της συκης αυτου, και πιετε εκαστος απο των υδατων της δεξαμενης αυτου·
32εωσου ελθω και σας λαβω εις γην ομοιαν με την γην σας, γην σιτου και οινου, γην αρτου και
αμπελωνων, γην ελαιου και μελιτος, δια να ζησητε και να μη αποθανητε· και μη ακουετε του
Εζεκιου, οταν σας απατα, λεγων, Ο Κυριος θελει μας λυτρωσει. 33Μηπως ελυτρωσε τις τωοντι εκ
των θεων των εθνων την γην αυτου εκ της χειρος του βασιλεως της Ασσυριας; 34που οι θεοι της
Αιμαθ και Αρφαδ; που οι θεοι της Σεφαρουιμ, της Ενα και της Αυα; μηπως ελυτρωσαν εκ της χειρος
μου την Σαμαρειαν; 35τινες μεταξυ παντων των θεων των τοπων ελυτρωσαν την γην αυτων εκ
της χειρος μου, ωστε και ο Κυριος να λυτρωση την Ιερουσαλημ εκ της χειρος μου; 36Ο δε λαος
εσιωπα και δεν απεκριθη λογον προς αυτον· διοτι ο βασιλευς ειχε προσταξει, λεγων, Μη αποκριθητε
προς αυτον.

Chapter 19

1Και οτε ηκουσεν ο βασιλευς Εζεκιας, διεσχισε τα ιματια αυτου και εσκεπασθη με σακκον και
eισηλθεν εις τον οικον του Κυριου. 2Και απεστειλεν Ελιακειμ τον οικονομον και Σομναν τον
grαμματευς και τους πρεσβυτερους των ιερεων, εσκεπασμενους με σακκους, προς τον προφητην
Ησαιαν, τον υιον του Αμως. 3Και ειπον προς αυτους, Ουτω θελετε ειπει προς τον κυριον σας· Ουτω
θελει ο Κυριος να λυτρωση την Ιερουσαλημ εκ της χειρος μου, και μη ακουετε του Εζεκιου, οικονομος, και Σομνας ο γραμματευς και Ιωαχ, ο εσιωπα και δεν απεκριθη λογον προς αυτον· διοτι ο 'Ραβ-σακης εσιωπα και δεν απεκριθη λογον προς αυτον· διοτι ο βασιλευς 'Εζεκιας ειπε προς αυτον, Μη αποκριθητε προς αυτον. 37'Οταν ηκουσεν ο βασιλευς Εζεκιας, διεσχισε τα ιματια αυτου και εσκεπασθη με σακκον και εισηλθεν εις τον οικον του Κυριου. 2Και απεστειλεν Ελιακειμ τον οικονομον και Σομναν τον γραμματευς και τους πρεσβυτερους των ιερεων, εσκεπασμενους με σακκους, προς τον προφητην Ησαιαν, τον υιον του Αμως. 3Και ειπον προς αυτους, Ουτω θελει ο Εζεκιας· Ημερα θλιψεως και ονειδισμου και βλασφημιας η ημερα αυτη· διοτι τα τεκνα ηλθον εις την ακμην της γεννας, πλην δυναμις δεν ειναι εις την τικτουσαν· ειθε να ηκουσε Κυριος ο Θεος σου παντας τους λογους του 'Ραβ-σακη, τον οποιον ο βασιλευς της Ασσυριας ο κυριος αυτου απεστειλε δια να ονειδιση τον ζωντα θεον, και να υβριση δια των λογων, τους οποιους ηκουσε Κυριος ο Θεος σου· δια τουτο υψωσον υπερ του υπολοιπου του σωζομενου. 5Και ηλθον προς τον Ησαιαν οι δουλοί του βασιλεως Εζεκιου. 6Και ειπε προς αυτους ο Ησαιας, Ουτω θελετε ειπει προς τον κυριον σας· Ουτω
λεγει Κυριος· Μη φοβου απο των λογων τους οποιους ηκουσας, δια των οποιων οι δουλοι του βασιλεως της Ασσυριας με ωνειδισαν· 7 ιδου, εγω θελω βαλει εις αυτον τοιουτον πνευμα, ωστε, ακουσας θορυβον, θελει επιστρεφει εις την γην αυτου· και θελει αυτον να πεση δια μαχαιρας εν τη γη αυτου. 8 Ραβ-σακης λοιπον επεστρεψε και ευρηκε τον βασιλεα της Ασσυριας πολεμουντα εναντιον της Λιβνα· διοτι ηκουσεν οτι εφυγεν απο Λαχεις. 9 Και ο βασιλευς, οτε ηκουσε εις την γην αυτου, ιδον, οι δουλεις του βασιλεως της Ασσυριας με ωνειδισαν εις την γην αυτου· και θελει εις την γην αυτου να πεση δια μαχαιρας εν τη γη αυτου.

10 Ο Ραβ-σακης λοιπον επεστρεψε και ευρηκε τον βασιλεα της Ασσυριας πολεμουντα εναντιον της Λιβνα· διοτι ηκουσεν οτι εφυγεν απο Λαχεις.

11 Και ο βασιλευς, οτε ηκουσε περι Θιρακα του βασιλεως της Αιθιοπιας, ιδον, εξηλθε να σε πολεμηση, απεστειλε παλιν πρεσβεις προς τον Εζεκιαν, λεγοντες, 12 ο Θεος σου επι του οποιον θαρρεις, ας μη σε απατα, λεγοντες, Η Ιερουσαλημ δεν θελει παραδοθη εις την χειρα του βασιλεως της Ασσυριας· και η εκεινη γη, εις την οποια ηκουσας εις την γην αυτους, καταστρεφει· Και οι θεοι των εθνων ελυτρωσαν εκεινους, τους οποιους οι πατερες μου κατεστρεψαν, την Γωζαν και την Χαρραν και Ρεσεφ και τους υιους του Εδεν τους εν Τελασσαρ· Και λαβων ο Εζεκιας την επιστολην εκ της χειρος των πρεσβεων, ανεγνωσεν αυτην· και ανεβη ο Εζεκιας εις τον οικον του Κυριου και εξετυλιξεν αυτην ενωπιον του Κυριου.

15 Και προσηυχηθη ενωπιον του Κυριου, λεγων, Κυριε Θεε του Ισραηλ, ο καθημενος επι των χερουβειμ, συ αυτος εισαι ο Θεος, ο μονος, παντων των βασιλειων της γης· συ εκαμες τον ουρανον και την γην· κλινον, Κυριε, το ους σου και ακουσον· ανοιξον, Κυριε, τους οφθαλμους σου και ιδε· και ακουσον τους λογους του Σενναχειρειμ, οστις απεστειλε τουτον δια να ονειδιση τον ζωντα Θεον· Αληθως, Κυριε, οι βασιλεις της Ασσυριας ηρημωσαν τα εθνη και τους τοπους αυτων, και ερριψαν εις το πυρ, τους θεους αυτων· διοτι δεν ησαν θεοι, αλλ' εργον χειρων ανθρωπων, ξυλα και λιθοι· δια τουτο κατεστρεψαν αυτους· τωρα λοιπον, Κυριε Θεε ημων, σωσον ημας, δεομαι, εκ της χειρος αυτου· δια να γνωρισωσι παντα τα βασιλεια της γης, οτι συ εισαι Κυριος ο Θεος, ο μονος.

21 Τοτε απεστειλεν Ησαιας ο υιος του Αμως προς τον Εζεκιαν, λεγων, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· Ηκουσα οσα προσηυχηθης εις εμε κατα του Σενναχειρειμ βασιλεως της Ασσυριας.

22 Τον Κυριον οι θεοι αυτων φοβησαν, και δομησαν τον ζωντα Θεον· και οι θεοι ισραηλιτων δομησαν τον θεον αυτων· Και λιθοι και χειρα ανθρωπων μεταφεραν απο την Μπασαρα την θεον τους. Και λιθοι και χειρα ανθρωπων την Ιερουσαλημ και την Ιερουσαλημ καταστρεφαν. Και λιθοι και χειρα ανθρωπων δομησαν την Ιερουσαλημ και την Ιερουσαλημ· και λιθοι και χειρα ανθρωπων την Ιερουσαλημ και την Ιερουσαλημ· και λιθοι και χειρα ανθρωπων δομησαν την Ιερουσαλημ και την Ιερουσαλημ. Και λιθοι και χειρα ανθρωπων δομησαν την Ιερουσαλημ και την Ιερουσαλημ· και λιθοι και χειρα ανθρωπων δομησαν την Ιερουσαλημ και την Ιερουσαλημ. Και λιθοι και χειρα ανθρωπων δομησαν την Ιερουσαλημ και την Ιερουσαλημ.
η κατ' εμου λυσσα σου και η αλαζονεια σου ανεβησαν εις τα ωτα μου, δια τουτο θελω βαλει τον
κρικον μου εις τους μυκτηρας σου και τον χαλινον μου εις τα χειλη σου, και θελω σε επιστρεψει
dια της οδου δι' ης ηλθες. 29 Και τουτο θελει εισθαει εις σε το σημειον· Το ετος τουτο θελει φαγε
ο, τι ειναι αυτοφυες· και το δευτερον ετος, ο, τι εκφυεται απο του αυτου' το δε τριτον ετος, οπειρατε
και θερισατε και φυτευσατε αμπελωνας και φαγετε τον καρπον αυτων. 30 Και το υπολοιπον εκ
του οικου Ιουδα, το διασωθεν, θελει ριζωσει παλιν υποκατωθεν και θελει δωσει επανω καρπους.
31 Διοτι εξ Ιερουσαλημ θελει εξελθει το υπολοιπον και εκ του ορους Σιων το διασωθεν· ο ζηλος
του Κυριου των δυναμεων θελει εκτελεσει τουτο.
32 Θεν ουτω λεγει Κυριος περι του βασιλεως
της Ασσυριας· Δεν θελει εισελθει εις την πολιν ταυτην ουδε θελει τοξευσει εκει βελος ουδε θελε
προβαλει κατ' αυτης ασπιδα ουδε θελε υψωσει εναντιον αυτης προχωμα.
33 Δια της οδου δι' ης
ηλθε, δι' αυτης θελει επιστρεψει, και εις την πολιν ταυτην δεν θελει εισελθει, λεγει Κυριος. 34 Και το υπολοιπον εκ
tου οικου Ιουδα, το διασωθεν, θελει ριζωσει παλιν υποκατωθεν και θελει δωσει επανω καρπους.
35 Διοτι θελω υπερασπισθη την πολιν ταυτην, ωστε να σωσω αυτην, ενεκεν εμου και ενεκεν του δουλου
μου Δαβιδ.
36 Και την νυκτα εκεινην εξηλθεν ο αγγελος του Κυριου και επαταξεν εν τω στρατοπεδω
tων Ασσυριων εκατον ογδοηκον πεντε χιλιαδας· και οτε εξηγερθησαν το πρωι, ιδου, ησαν
παντες σωματα νεκρα.
37 Και εσηκωθη Σενναχειρειμ, ο βασιλευς της Ασσυριας, και εφυγε και
επεστρεψε και κατωκησεν εν Νινευη.
38 Και ενω προσεκυνει εν τω οικω Νισρωκ του θεου αυτου,
Αδραμμελεχ και Σαρασαρ οι υιοι αυτου επαταξαν αυτον εν μαχαιρα. αυτοι δε εφυγον εις γην
Αραρατ· εβασιλευσε δε αντ' αυτου Εσαραδδων ο υιος αυτου.

Chapter 20

1 Κατ' εκεινας τας ημερας ηρρωστησεν ο Εζεκιας εις θανατον· και ηλθε προς αυτον Ησαιας ο
προφητης, ο υιος του Αμως, και ειπε προς αυτον, Ουτω λεγει Κυριος· Διαταξον περι του οικου σου,
επειδη αποθνησκεις και δεν θελεις ζησει. 2 Τοτε εστρεψε το προσωπον αυτου προς τον τοιχον και
προσηυχηθη εις τον Κυριον, λεγων,
3 Δεομαι, Κυριε, ενθυμηθητι τωρα, πως περιεπατησα ενωπιον
σου εν αληθεια και εν καρδια τελεια και επραξα το αρεστον ενωπιον σου. Και εκλαυσεν ο Εζεκιας
κλαυθμον μεγαν.
4 Και πριν εξελθη ο Ησαιας εις την αυλην την μεσαιαν, εγεινε λογος Κυριου
προς αυτον, λεγων,
5 Επιστρεψον και ειπε προς τον Εζεκιαν τον ηγεμονα του λαου μου, Ουτω
λεγει Κυριος ο Θεος του Δαβιδ του πατρος σου· Ηκουσα την προσευχην σου, ειδον τα δακρυα σου·
ιδου, εγω θελω σε ιατρευσει την τριτην ημεραν θελεις αναβη εις τον οικον του Κυριου· 6 και θελω
προσθεσει εις τας ημερας σου δεκαπεντε ετη· και θελω ελευθερωσει σε και την πολιν ταυτην εκ
tης χειρος του βασιλεως της Ασσυριας· και θελω υπερασπισθη την πολιν ταυτην, ενεκεν εμου και
ενεκεν του δουλου μου Δαβιδ. 7 Και ειπεν ο Ησαιας, Λαβετε παλαθην συκων. Και ελαβον και
επεθεσαν αυτην επι το ελκος, και ανελαβε την υγειαν αυτου.
8 Και ειπεν ο Εζεκιας προς τον Ησαιαν,
Τι ειναι το σημειον οτι ο Κυριος θελει με ιατρευσει, και οτι θελω αναβη εις τον οικον του Κυριου
την τριτην ημεραν; 9 Και ειπεν ο Ησαιας, Τουτο θελει εισθαει εις σε το σημειον παρα Κυριου, στι
θελει καμει ο Κυριος το πραγμα το οποιον ελαλησε· να προχωρηση η σκια δεκα βαθμους, η να
στραφη δεκα βαθμους; 10Και απεκριθη ο Εζεκιας, Ελαφρον πραγμα ειναι να καταβη η σκια δεκα βαθμους· ουχι, αλλ' ας στραφη οπισω δεκα βαθμους η σκια. 11Και εβοησεν ο Ησαιας ο προφητης προς τον Κυριον, και εστρεψεν στραφη δεκα βαθμους, δια των βαθμων τους οποιους κατεβη δια των βαθμων του Αχαζ. 12Και ηκουσεν ο Εζεκιας και εδειξεν εις αυτους παντα τον οικον των πολυτιμων αυτου πραγματων, τον αργυρον και τον χρυσον και τα αρωματα και τα πολυτιμα μυρα και ολην την οπλοθηκην αυτου και παν ο, τι ευρισκετο εν τοις θησαυροις αυτου· δεν ητο ουδεν εν τω οικω αυτου ουδε υπο πασαν την εξουσιαν αυτου, το οποιον ο Εζεκιας δεν εδειξα εις αυτους. 14Τοτε ειπεν η Εφσιβα, η μητρα του Εζεκιου, απο γης μακρας ερχονται, απο Βαβυλωνος. 15Τοτε ειπεν ο Εζεκιας, Απο γης μακρας ερχονται, απο Βαβυλωνος. 16Τοτε ειπεν ο Ησαιας προς τον Εζεκιαν, Ακουσον τον λογον του Κυριου· Ιδου, ερχονται ημεραι, καθ' ας παν ο, τι ειναι εν τω οικω σου και ο, τι οι πατερες σου εναπεταμιευσαν μεχρι της ημερας ταυτης, θελει μετακομισθη εις την Βαβυλωνα· δεν θελει μεινει ουδεν, λεγει Κυριος· και εκ των ιουνιους εν τω βασιλει του Ιουδα, ηλικιας δεκα ετων ερχονται, και παντα τα κατορθωματα αυτου, και τινι τροπω εκαμε το υδροστασιον και το υδραγωγειον και εφερε το υδωρ εις την πολιν, δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των χρονικων των βασιλεων του Ιουδα; και εκοιμηθη ο Εζεκιας μετα των πατερων αυτου· εβασιλευσε δε αντ' αυτου Μανασσης ο υιος αυτου.

Chapter 21

1Δωδεκα ετων ηλικιας ητο ο Μανασσης, οτε εβασιλευσεν· εβασιλευσε δε πεντηκοντα πεντε ετη εν Ιερουσαλημ· το δε ονομα της μητρος αυτου ητο Εφσιβα. 2Και ερχονται αυτοι οι εθνοι απο την ανατολη, κατα τους βδελυγματα των εθνων, τα οποια εξεδιωξεν ο Κυριος απ' εμπροσθεν των ιουδαιων. 3Και ανωκοδομησε τους υψηλους τοπους, τους οποιους Εζεκιας ο πατηρ αυτου κατεστρεψε· και εκαμεν αλσος εντος πυρος, καθως εκαμεν Αχααβ ο βασιλευς του Ισραηλ· και προσεκυνησε πασαν την στρατιαν του ουρανου και ελατρευσεν αυτα. 4Και ανακεπτε η ευεξια και το ευτυχειον αυτου, και κατεστραψεν αυτου και εισεποσαν δαμασκην και αποκρισαντες, και εποτηρησαν αυτον τον Μανασσης ο υιος αυτου.
πολλα πονηρα ενωπιον του Κυριου, δια να παροργιση αυτον. 7 Και εστησε το γλυπτον του αλσους, 
το οποιον εκαμεν, εν τω οικω, περι του οποιου ο Κυριος ειπε προς τον Δαβιδ και προς τον 
Σολομωνα τον υιον αυτου, Εν τω οικω τουτω και εν Ιερουσαλημ, την οποιαν εξελεξα απο πασων 
των φυλων του Ισραηλ, θελω θεσει το ονομα μου εις τον αιωνα· 8 και δεν θελω μετασαλευσει 
τον ποδα του Ισραηλ απο της γης, την οποιαν εδωκα εις τους πατερας αυτων· εαν μονον προσεξω 
κατα παντα οσα προσεταξα εις αυτους, και κατα παντα τον νομον τον οποιον ο δουλος 
μου Μωυσης προσεταξεν εις αυτους. 9 Πλην δεν υπηκουσαν· και επιλανησεν αυτους ο Μανασσης, 
ωστε να πραττωσι πονηροτερα παρα τα εθνη, τα οποια ο Κυριος ηφανισεν απ' εμπροσθεν των 
υιων του Ισραηλ. 10 και δεν θελω μετασαλευσει τον 
ποδα του Ισραηλ απο της γης, την οποιαν εδωκα εις τους πατερας αυτων· εαν μονον προσεξω 
κατα παντα οσα προσεταξα εις αυτους, και κατα παντα τον νομον τον οποιον ο δουλος 
μου Μωυσης προσεταξεν εις αυτους. 11 Επειδη Μανασσης ο βασιλευς του Ιουδα επραξε τα βδελυγματα ταυτα, πονηροτερα υπερ παντα 
οσα επραξαν οι Αμορραιοι οι προ αυτου, και εκαμεν ετι τον Ιουδαν να αμαρτηση δια των ειδωλων 
αυτου, 12 δια ταυτα ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· Ιδου, εγω επιφερω κακον επι την 
Ιερουσαλημ και επι τον Ιουδαν, ωστε παντος ακουοντος περι αυτου θελουσιν ηχησει αμφοτερα 
τα ωτα αυτου· 13 και θελω εκτεινει επι την Ιερουσαλημ το σχοινιον της Σαμαρειας και την σταθμην 
του οικου του Αχααβ· και θελω σπογγισει την Ιερουσαλημ, καθως σπογγιζει τις τρυβλιον και 
σπογγισας στρεφει ανω κατω· 14 και θελω εγκαταλειψει το υπολοιπον της κληρονομιας μου και 
pαραδωσει αυτους εις την χειρα των εχθρων αυτων· και θελουσιν εισθαι εις διαρπαγην και 
λεηλασιαν εις παντας τους εχθρους αυτων· 15 διοτι επραξαν πονηρα ενωπιον μου και με 
pαρωργισαν, αφ' ης ημερας οι πατερες αυτων εξηλθον εξ Αιγυπτου, εως της ημερας ταυτης. 16 
και αιμα ετι αθωον εχυσεν ο Μανασση πολυ σφοδρα, εωςου ενεπλησε την Ιερουσαλημ απ' ακρου 
edωσαν οι ιματα δια της οποιας εκαμε τον Ιουδαν να αμαρτηση, πραξας 
pονηρα ενωπιον του Κυριου. 17 Αι δε λοιπα πραξεις του Μανασση και παντα οσα εκαμε και 
diα ταις αμαρτιας αυτου, την οποιαν ημαρτησε, δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των χρονικων των 
bασιλεων του Ιουδα; 18 Εκοιμηθη δε ο Μανασση μετα των πατερων αυτου, και εταφη εν τω κηπω 
του οικου αυτου εν τω κηπω Ουζα· και εβασιλευσεν αντ' αυτου Αμων ο υιος αυτου. 19 
Εικοσιδυο 
ετων ηλικιας ητο ο Αμων οτε εβασιλευσε, και εβασιλευσε δυο ετη εν Ιερουσαλημ· το δε ονομα της 
μητρος αυτου ητο Μεσουλλεμεθ, θυγατηρ του Αρους απο Ιοτεβα. 20 
και επραξε πονηρα ενωπιον 
του Κυριου, καθως επραξε Μανασσης ο πατηρ αυτου. 21 
και περιεπατησεν εις πασας τας οδους, εις 
τας οποιας περιεπατησεν ο πατηρ αυτου, και ελατρευσε τα ειδωλα, τα οποια ελατρευσεν ο πατηρ 
αυτου, και προσεκυνησε αυτα. 22 Και εγκατελιπε Κυριον τον Θεον των πατερων αυτου και δεν 
περιεπατησεν εις την οδον του Κυριου. 23 Και συνωμοσαν οι δουλοι του Αμων εναντιον αυτου· 
και εθανατωσαν τον βασιλεα εν τω οικω αυτου. 24 Ο δε λαος της γης εθανατωσε παντας τους 
sυνωμοσαντας κατα του βασιλεως Αμων· και εκαμεν ο λαος της γης Ιωσιαν τον υιον αυτου βασιλεα 
αντ' αυτου. 25 Αi δε λοιπα πραξεις του Αμων, οις επραξε, δεν ειναι γεγραμμεναι εν τω βιβλιω 
tων χρονικων των βασιλεων του Ιουδα; 26 Και εθαψαν αυτον εν τω ταφω αυτου, εν τω κηπω 
Ουζα· εβασιλευσε δε αντ' αυτου Ιωσιας ο υιος αυτου.
Chapter 22

1 Οκτώ ετών ηλικίας ήτο ο Ιωσιας οτε εβασιλεύσε και εβασιλεύσεν εν Ιερουσαλήμ ετή τριακοντά και εν' το δέ συνόμα της μήτρος αυτού ήτο Ιεδιδά, θυγατρις του Αδαιου, απο Βοσκαθ. 2 Και επράξε το ευθές ενωπίον του Κυριού και περιεπατήσεν εις πασας τας οδούς Δαβίδ του πατρος αυτού, και δεν εξεκλίνε δεξιά ή αριστερά. 3 Και εν τω δεκατω ογδοω ετει του βασιλεως Ιωσια, εξαπεστειλεν ο βασίλευς τον Σαφαν, υιον του Αζαλιου υιον του Μεσουλλαμ, τον γραμματεα, εις τον οικον του Κυριου, λεγων, 4 Αναβα προς Χελκιαν τον ιερεα τον μεγαν, και ειπε να απαριθμηση το αργυριον το εισαχθεν εις τον οικον του Κυριου, το οποιον οι φυλαττοντες την θυραν εσυναξαν παρα του λαου· 5 και ας παραδωσωσιν αυτο εις την χειρα των ποιουντων τα εργα, των επιστατουντων εν τω οικω του Κυριου, δια να επισκευασωσι τα χαλασματα του οικου, εις τους ξυλουργους και οικοδομους και τοιχοποιους, και δια να αγορασωσι ξυλα και λιθους λατομητους, δια να επισκευασωσι τον οικον. 6 πλην δεν εγινετο μετ' αυτων ουδεις λογαριασμος περι του διδομενου εις τας χειρας αυτων αργυριου, διοτι ειργαζοντο εν πιστει. 7 Ειπε δε Χελκιας ο ιερευς ο μεγας προς Σαφαν τον γραμματεα, Ευρηκα το βιβλιον του νομου εν τω οικω του Κυριου. Και εδωκεν ο Χελκιας το βιβλιον εις τον Σαφαν, και ανεγνωσεν αυτο. 8 Και ηλθε Σαφαν ο γραμματευς προς τον βασιλεα και ανεφερε λογον προς τον βασιλεα και ειπεν, Οι δουλοι σου εσυναξαν το αργυριον το ευρεθεν εις τον οικον, και παρεδωκαν αυτο εις την χειρα των ποιουντων τα εργα, των επιστατουντων εις τον οικον του Κυριου. 9 Και απηγγειλε Σαφαν ο γραμματευς προς τον βασιλεα, λεγων, Χελκιας ο ιερευς εδωκεν εις εμε βιβλιον. Και ανεγνωσεν αυτο ο Σαφαν ενωπιον του βασιλεως. 10 Και ως ηκουσεν ο βασιλευς τους λογους του βιβλιου του νομου, διεσχισε τα ιματια αυτου. 11 Και προσεταξεν ο βασιλευς Χελκιαν τον ιερεα και Αχικαμ τον υιον του Σαφαν και Αχβωρ τον υιον του Μιχαιου και Σαφαν τον γραμματεα και Ασαιαν τον δουλον του βασιλεως, λεγων, Υπαγετε, ερωτησατε τον Κυριον περι εμου και περι του λαου και περι παντος του Ιουδα, περι των λογων του βιβλιου, το οποιον ευρεθη· διοτι μεγαλη ειναι η οργη του Κυριου η εξαφθεισα εναντιον ημων, επειδη οι πατερες ημων δεν υπηκουσαν εις τους λογους του βιβλιου τουτου, ωστε να πραττωσι κατα παντα τα γεγραμμενα περι ημων. 12 Τοτε Χελκιας ο ιερευς, και Αχικαμ και Αχβωρ και Σαφαν και Ασαιας, υπηγαν εις την Ολδαν την προφητιν, την γυναικα του Σαλλουμ υιον του Τικβα, υιον του Αρας, του ιματιοφυλακος· κατωκει δε αυτη εν Ιερουσαλημ, κατα το Μισνε· και ωμιλησαν μετ' αυτης. 13 Και ειπε προς αυτους, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· Ειπατε προς τον ανθρωπον, οστις σας απεστειλε προς εμε, 14 Ουτω λεγει Κυριος· Ιδου εγω επιφερω κακα επι τον τοπον τουτον και επι τους κατοικους αυτου, παντας τους λογους του βιβλιου, το οποιον ο βασίλευς του Ιουδα ανεγνωσε· 15 διοτι με εγκατελιπον και εθυμιασαν εις αλλους θεους, δια να με παροργισωσι δια παντων των εργων των χειρων αυτων· δια τουτο θελει εκχυθη ο θυμος μου επι τον τοπον τουτον και δεν θελει σβεσθη. 16 προς τον βασιλεα ομως του Ιουδα, οστις σας απεστειλε να ερωτησητε τον Κυριον, ουτω θελετε ειπε προς αυτουν· Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· Περι των λογων τους οποιους ηκουσας, επειδη η καρδια σου ηπαλυνθη, και εταπεινωθη και επεεινωθης ενωπιον του Κυριου,
οτε ηκουσας οσα ελαλησα εναντιον του τοπου τουτου και εναντιον των κατοικων αυτου, οτι
θελουσι κατασταθη ερημωσις και καταρα, και διεσχισας τα ιματια σου και εκλαυσας ενωπιον μου·
dia touto kai egh epikhousa, legei Kyprios. 20 idioto loipon, egh thelw se sunaxei eis eis tous pateras
sou, kai theleis sunachahthei eis ton taforon sou en eirhnhe kai den thelousin idei oi orthalmoi sou panta
ta kakia, ta opoia egh epiferepi ton ton ton ton. Kai eferan apokristin proo ton basilea.

Chapter 23

1Kai apesteilei ton basileus, kai sunagnagon pros auton pantas tous presbiterous ton Iouda
ka kai tis Ierousalimi. 2Kai anebethi ton basileus eis ton oikon ton Kypiou, kai pantes oi anbres Iouda
kai pantes oi katoikoi tis Ierousalimi meta1 autou, kai oi iveres kai oi pro orphan kai pas o lasos,
apo mikrou eow megaloour kai anegwson en epikhous autwn pantas tous logos tou bibliou tis
diathekhs, to opoion eurethei en tw oikw ton Kypiou. 3Kai staheis o basileus plheion ton stwulo,
emame tis diathekhn enwpon ton Kypiou, na peripatei katopin ton Kypiou kai na filattthi tais
evtolasia autou kai ta murturia autou kai ta diatagmatata autou ex olhs karhias kai ex olhs psyhe,
wste na ektelewsi tous logosis tis diathekhs tahtis, tous yeraumennous en tw bibliw touto.
Kai pas o lasos esthethi eis tis diathekhn. 4Kai prosetaxen ton basileus Xelkian ton ivera ton megan
kai tous iveres di touteras tazaews kai tous philakas tis pulyhs, na ekbalasen ek toov vavou
 ton Kypiou panta tis skheis, tis katasekvmenea dia ton Baal kai dia to allos kai dia pasan tis
stratian ton oyrano kai katekausen auta ezw tis Ierousalimi en tois agrois Kedron, kai
metekoumen tis staththna autwn eis Baidh. 5Kai kathrhisi tis eidiwlolastrapr iveres, tous
opous ois basileis ton Iouda diofrisan na yhmaizhsen en tois ypsihsis topon, en taiv polei tou
Iouda kai en touis perith tis Ierousalimi kai touys yhmazontas eis ton Baal, eis ton ulyon kai eis
tin selthen h eis ta zowdia kai eis pasan tin stratian ton oyrano. 6Kai ezебale to alos ek
tou oikon ton Kypiou, ezw tis Ierousalimi, eis ton xeiarmaron Kedron, kai katekausen auton en
tov xeiarmaro Kedron kai katelepuntun autov eis skhion, kai erphs thn skhion autov epiti twn
mvmata ton ulyon ton oylou. 7Kai katekhminise tous oikon ton sodomittwn, tous en tv oikw
 ton Kypiou, opon ai gynaikes yfainon parapetasa dia to alos. 8Kai efere pantas tous
iveres ek twn polewv ton Iouda, kai ebevhlosse tous ypsihsis topon, eis tous opous ois iveres
ethymiasen, an gevba eow Bry-sabhe, kai katekhminise tous ypsihsis toponv polewv, twv en
ti eisodw tis pulyhs Ipsoi ton arxontas tis polews, th ex arietwor ton pulyhs ton polews. 9Plynh oi iveres twn ypsihsis topon den anevhsan proo to ywswasthron ton Kypiou en Ierousalimi,
allex atrawn axyma metazy twv adelphwv autwn. 10Kai ebevhlosse ton Toreth, ton en ti faraghi
tiwv ulywn ton Evnouwoste stis dwnati mheis na diabhaste ton ulyon autov eis thn thugatera
autov dia tov puroe eis ton Molos. 11Kai aferose tous upous, tous opous ois basileis ton
Iouda eispeisen eis ton ulyon, katta tis eisodw ton oikon ton Kypiou, plhioson ton oikhmata tou
Nathan-vellex ton eunouchi, to oikon hto en Fafoureimi, kai katekausen en puro tis amazas tou
12Και τα θυσιαστήρια τα επι του δωματος του υπερωου του Αχαζ, τα οποια εκαμον οι βασιλεις του Ιουδα, και τα θυσιαστήρια, τα οποια εκαμεν ο Μανασσης εν ταις δυο αυλαις του Κυριου, κατεστρεπθησαν αυτα τοιαυτα και κατεκρημνισθησαν εκειθεν και ερριψε την σκονην αυτων εις τον χειμαρρον Κεδρων. 13Και τους υψηλους τοπους τους κατα προσωπον της Ιερουσαλημ, τους εν δεξια του ορους της διαφθορας, τους οποιους οι βασιλεις του Ισραηλ δια την Ασταρτην το βδελυγμα των Σιδωνιων, και δια τον Χεμως το βδελυγμα των Μωαβιτων, εβεβηλωσεν ο βασιλευς. 14Και συνετριψε τα αγαλματα και κατεκοψε τα αλση και εγεμισε τους τοπους αυτων απο οστα ανθρωπων.

15Οτε δε ο Ιωσιας εστραφη και ειδε τους ταφους τους εκει εν τω ορει, εστειλε και ελαβε τα οστα εκ των ταφων και κατεκαυσεν αυτα επι του θυσιαστηριου, και εβεβηλωσεν αυτο· κατα τον λογον του Κυριου, τον οποιον εκηρυξεν ο ανθρωπος του Θεου, ο λαλησας τους λογους τουτους. 16Τοτε ειπεν, Τι μνημειον ειναι εκεινο το οποιον εγω βλεπω; Και οι ανδρες της πολεως ειπον προς αυτον, Ο ταφος του ανθρωπου του Θεου, οστις ηλθεν εξ Ιουδα και εκηρυξε τα πραγματα ταυτα, τα οποια συ εκαμες κατα του θυσιαστηριου της Βαιθηλ.

17Και ειπεν, Αφησατε αυτον· ας μη κινηση μηδεις τα οστα αυτου. Και διεσωσαν τα οστα αυτου, μετα των οστεων του προφητου του ελθοντος εκ Σαμαρειας.

18Και παντας ετι τους οικους των υψηλων τοπων τους εν ταις πολεσι της Σαμαρειας, τους οποιους εκαμον οι βασιλεις του Ισραηλ δια να παροργισωσι τον Κυριον, ο Ιωσιας αφηρεσε, και εκαμεν εις αυτους κατα παντα τα εργα οσα εκαμεν εις Βαιθηλ.

20Και εθυσιασεν επι των θυσιαστηριων παντας τους ιερεις των υψηλων τοπων τους εκει, και κατεκαυσεν επ' αυτων τα οστα των ανθρωπων και επεστρεψεν εις Ιερουσαλημ.

21Τοτε προσεταξεν ο βασιλευς εις παντα τον λαον, λεγων, Καμετε το πασχα εις Κυριον τον Θεον σας, κατα το γεγραμμενον εν τω βιβλιω της διαθηκης. 22Βεβαιως δεν εγεινε τοιουτον πασχα απο των ημερων οιτινες εκρινον τον Ισραηλ, ουδε εν πασαις ταις ημεραις των βασιλεων του Ισραηλ και των βασιλεων του Ιουδα, οποιον εγεινε προς τον Κυριον εν Ιερουσαλημ το πασχα τουτο, κατα το δεκατον ογδοον ετος του βασιλεως Ιωσιου. 23Αφηρεσεν ετι ο Ιωσιας και τους ανταποκριτας των δαιμονιων και τα ξοανα και τα ειδωλα και παντα τα βδελυγματα τα οποια εφαινοντο εν τη γη του Ιουδα και εν Ιερουσαλημ, δια να εκτελεση τους λογους τους γεγραμμενους εν τω βιβλιω, το οποιον ευρηκε Χελκιας ο ιερευς εν τω οικω του Κυριου. 24Και ομοιος αυτου δεν υπηρξε προ αυτου βασιλευς, οστις επεστρεψεν εις τον Κυριον εξ ολης αυτου της καρδιας και εξ ολης αυτου της ψυχης και εξ ολης αυτου της δυναμεως, κατα παντα τον νομον του Μωυσεως· ουδε ηγερθη μετ' αυτον ομοιος αυτου. 25Και ομοιος αυτου δεν υπηρξε προ αυτου βασιλευς, σουπρο προ του θυμου της οργης αυτου της μεγαλης, καθι' ον εξηφθη η οργη αυτου κατα τον Ιουδα, εξ αιτιας παντων των παροργισμων, δια των οποιων παρωργισεν αυτον ο Μανασσης. 26Πλην ο Κυριος δεν εστραφη απο του θυμου της οργης αυτου της μεγαλης, καθι' ον εξηφθη η οργη αυτου κατα τον Ιουδα, εξ αιτιας παντων των παροργισμων, δια των οποιων παρωργισεν αυτον ο Μανασσης. 27Και ειπε Κυριος, Και τον Ιουδαν θελω εκβαλει απ' εμπροσθεν μου, καθως εξεβαλον τον Ισραηλ, και θελω απορριψει την πολιν ταυτην, την Ιερουσαλημ, την οποιαν εξελεξα, και τον οικον περι του οποιου ειπα, ο ονομα μου θελει εισδαι
Εκεί. 28 Αι δε λοιπα πραξεις του Ιωσιου και παντα οσα επραξε, δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των χρονικων των βασιλεων του Ιουδα; 29 Εν ταις ημεραις αυτου ανεβη ο Φαραω-νεχαω, βασιλευς της Αιγυπτου, κατα του βασιλεως της Ασσυριας επι το ποταμον Ευφρατην. Και υπηγεν ο βασιλευς Ιωσιας εις απαντησιν αυτου' και εκεινος, ως ειδεν αυτον, εθανατωσεν αυτον εν Μεγιδδω. 30 Και οι δουλοι αυτου επεβιβασαν αυτον νεκρον εις αμαξαν απο Μεγιδδω, και εφεραν αυτον εις Ιερουσαλημ, και εθαψαν αυτον εν τω ταφω αυτου. Ο δε λαος της γης ελαβε τον Ιωαχαζ υιον του Ιωσιου, και εχρισαν αυτον και εκαμον αυτον βασιλεα αντι του πατρος αυτου. 31 Εικοσιτριων ετων ηλικιας ητο ο Ιωαχαζ, οτε εβασιλευσε· και εβασιλευσε τρεις μηνας εν Ιερουσαλημ. Το δε ονομα της μητρος αυτου ητο Αμουταλ, θυγατηρ του Ιερεμιου απο Λιβνα. 32 Και επραξε πονηρα ενωπιον του Κυριου, κατα παντα οσα επραξαν οι πατερες αυτου. 33 Και εφυλακισεν αυτον ο Φαραω-νεχαω εν Ριβλα εν τη γη Αιμαθ, δια να μη βασιλευη εν Ιερουσαλημ· και κατεδικασε την γην εις προστιμον εκατον ταλαντων αργυριου και ενος ταλαντου χρυσιου. 34 Και εκαμεν ο Φαραω-νεχαω τον Ελιακειμ τον υιον του Ιωσιου βασιλεα αντι Ιωσιου του πατρος αυτου, και μετηλλαξε το ονομα αυτου εις Ιωακειμ· τον δε Ιωαχαζ ελαβε και εφερεν εις Αιγυπτον, και απεθανεν εκει. 35 Ο δε Ιωακειμ εδωκεν εις τον Φαραω το αργυριον και το χρυσιον· εφορολογησεν ομως την γην, δια να δωση το αργυριον κατα την προσταγην του Φαραω· ο λαος της γης συνεισεφερε το αργυριον και το χρυσιον, εκαστος κατα την εκτιμησιν αυτου, δια να δωση εις τον Φαραω-νεχαω. 36 Εικοσιπεντε ετων ηλικιας ητο ο Ιωακειμ, οτε εβασιλευσεν· εβασιλευσε δε ενδεκα ετη εν Ιερουσαλημ· το δε ονομα της μητρος αυτου ητο Ζεβουδα, θυγατηρ του Φεδαιου απο Ρουμα. 37 Και επραξε πονηρα ενωπιον του Κυριου.
εν Ιερουσαλήμ· το δε ονόμα της μήτρος αυτού ητο Νεουσθα, θυγατρι του Ελναθα εξ Ιερουσαλήμ.

Και επράξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, κατα παντα οσα επράξεν ο πατήρ αυτού. 10 Και τε άκολουθον τον καιρόν ανεβησαν οι δουλοί του Ναβουχοδονοσορ βασιλέως της Βαβυλώνος επι την Ιερουσαλήμ κατα της πόλεως, και οι δουλοί αυτού επολιορκοῦσαν αυτήν. 11 Και εξηλθεν ο Ιωαχείνος αυτής τος δικαίως της Βαβυλώνος, αυτού και η μητήρ αυτού και οι δουλοί αυτού και οι αρχικες αυτού και οι ευνοούσι αυτού και συνέλαβεν αυτόν ο βασιλεὺς της Βαβυλώνος, εν τω ογδοώ ετην της βασιλείας αυτού.

12 Και εξηγαγε οι πολεμικοί οι θησαυροί του Ιουδαπό της εποικοδομής της Ιερουσαλήμ, και εικοσι ετών ετην της βασιλείας αυτού, ητο Εμιλιας, θυγατρι του Ιερεμίου απο Λιβνα. 13 Και επράξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, κατα παντα οσα επράξεν ο Ιωακείμ· ἐτελεύτησεν αυτός εν Ιερουσαλήμ κατα της Ιερουσαλήμ, και εξηλαβεν αυτόν ο βασιλεὺς της Βαβυλώνος, εν τω ογδοώ ετην της βασιλείας αυτού. 14 Και εξηλθεν ο Ιωαχείνος αυτής τος δικαίως της Βαβυλώνος, εν τω ογδοώ ετην της βασιλείας αυτού, και συνέλαβεν αυτόν ο βασιλεὺς της Βαβυλώνος, εν τω ογδοώ ετην της βασιλείας αυτού.
βασιλεα και ανηγαγον αυτων προς τον βασιλεα της Βαβυλωνος εις Ριβλα και επροφεραν καταδικην επ' αυτων. 7 Και εσφαξαν τους υιους του Σεδεκιου εμπροσθεν του βασιλεως της Βαβυλωνος, και εξετυφλωσαν τους υιους του Σεδεκιου και δεσαν τους τους με δυο χαλκινα αλυσεις, εφεραν αυτον εις Βαβυλωνα. 8 Εν τω μετα ου πεμπτω μηνην, την εβδομην του μηνου, του δεκατου ενατου ετους του Ναβουχοδονοσορ, βασιλεως της Βαβυλωνος, ηλθεν επι Ιερουσαλημ Νεβουζαραδαν ο αρχισωματοφυλαξ, ο δουλος του βασιλεως της Βαβυλωνος, 9 και κατεκαυσε τον οικον του Κυριου και τον οικον του βασιλεως και παντας τους οικους της Ιερουσαλημ, και παντα μεγαν οικον κατεκαυσεν εν πυρι. 10 Και παν το στρατευμα των Χαλδαιων, το μετα του αρχισωματοφυλακος, κατεκρημνισε τα τειχη της Ιερουσαλημ κυκλω. 11 Το δε υπολοιπον του λαου, το εναπολειφθεν εν τη πολει, και τους φυγοντας, οιτινες προσεφυγον προς τον βασιλεα της Βαβυλωνος, και το εναπολειφθεν του πληθους μετωκισεν ο Νεβουζαραδαν ο αρχισωματοφυλαξ. 12 Εκ των πτωχων ομως της γης αφηκεν ο αρχισωματοφυλαξ, δια αμπελουργους και γεωργους. 13 Και τους στυλους τους χαλκινους, τους εν τω οικω του Κυριου, και τας βασεις και την χαλκινην θαλασσαν την εν τω οικω του Κυριου, οι Χαλδαιοι κατεκοψαν και μετεκομισαν τον χαλκον αυτων εις την Βαβυλωνα. 14 Ελαβον δε και τους λεβητας και τα πτυαρια και τα λυχνοψαλιδα και τα θυμιατηρια και παντα τα σκευη τα χαλκινα, δια των οποιων εγινετο η υπηρεσια. 15 Ελαβε προσετι ο αρχισωματοφυλαξ και τα πυροδοχεια και τας φιαλας, οι οχυρους και οι αργυρους. 16 Και τους δυο στυλους, την μιαν και τον κιονοκρανον το επ' αυτου χαλκινον. Το δε υψος του κιονοκρανου τριων πηχων· και το δικτυωτον και τα ροδια επι του κιονοκρανου κυκλω ησαν παντα χαλκινα· τα αυτα ειχε και ο δευτερος στυλος μετα του δικτυωτου. 17 Το υψος του ενος στυλου ητο δεκαοκτω πηχων, και το κιονοκρανον το επ' αυτου χαλκινον. Το δε υψος του κιονοκρανου τριων πηχων· και το δικτυωτον και τα ροδια επι του κιονοκρανου κυκλω ησαν παντα χαλκινα· τα αυτα ειχε και ο δευτερος στυλος μετα του δικτυωτου. 18 Και ελαβεν ο αρχισωματοφυλαξ Σεραιαν τον πρωτον ιερεα και Σοφονιαν τον δευτερον ιερεα και τους τρεις θυρωρους· 19 και εκ της πολεως ελαβεν ενα ευνουχον, οστις ητο επιστατης επι των ανδρων των πολεμιστων, και πεντε ανδρας εκ των παρισταμενων εμπροσθεν του βασιλεως, τους ευρεθεντας εν τη πολει, και τον γραμματεα τον αρχοντα των στρατευματων, οστις εκαμνε την στρατολογιαν του λαου της γης, και εξηκοντα ανδρας εκ του λαου της γης, τους ευρεθεντας εν τη πολει. 20 Και λαβων αυτους Νεβουζαραδαν ο αρχισωματοφυλαξ, εφερεν αυτους προς τον βασιλεα της Βαβυλωνος εις Ριβλα.
Nebo, son of Elissa, king of the Assyrian, came with ten men, and they overthrew Gedaliah, so that he died. They also killed all the Jews and Babylonians who were left in the city of Mizpah.

26 All the people, from the least to the greatest, and the officers of the army, went to Egypt because they were afraid of the Babylonians. The year after the Babylonians entered Jerusalem was the thirtieth year of Zedekiah king of Judah. In the twelfth month of that year, the thirtieth year of Zedekiah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, went out to war, and he raised up against Jerusalem the army that was with him.

28 He spoke kindly to him, and he raised his throne over the throne of the kings, who were with him in Babylon. He relieved him of his imprisonment, and he gave him food in his place, day by day, for the rest of his life. He also gave him white wine every day.

1 Chronicles

Chapter 1

1 Adam, Seth, Enosh,
2 Kainan, Meekelah, Jared,
3 Enoch, Methuselah, Lamech,
4 Noah, Methuselah, Lamech,
5 Nethan, son of Elisha, the king of the Assyrians, came with ten men, and they overthrew Gedaliah, so that he died. They also killed all the Jews and Babylonians who were left in the city of Mizpah. 26 All the people, from the least to the greatest, and the officers of the army, went to Egypt because they were afraid of the Babylonians. The year after the Babylonians entered Jerusalem was the thirtieth year of Zedekiah king of Judah. In the twelfth month of that year, the thirtieth year of Zedekiah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, went out to war, and he raised up against Jerusalem the army that was with him. 28 He spoke kindly to him, and he raised his throne over the throne of the kings, who were with him in Babylon. He relieved him of his imprisonment, and he gave him food in his place, day by day, for the rest of his life. He also gave him white wine every day.

1 Chronicles

Chapter 1

1 Adam, Seth, Enosh,
2 Kainan, Meekelah, Jared,
3 Enoch, Methuselah, Lamech,
4 Noah, Methuselah, Lamech,
5 Nethan, son of Elisha, the king of the Assyrians, came with ten men, and they overthrew Gedaliah, so that he died. They also killed all the Jews and Babylonians who were left in the city of Mizpah. 26 All the people, from the least to the greatest, and the officers of the army, went to Egypt because they were afraid of the Babylonians. The year after the Babylonians entered Jerusalem was the thirtieth year of Zedekiah king of Judah. In the twelfth month of that year, the thirtieth year of Zedekiah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, went out to war, and he raised up against Jerusalem the army that was with him. 28 He spoke kindly to him, and he raised his throne over the throne of the kings, who were with him in Babylon. He relieved him of his imprisonment, and he gave him food in his place, day by day, for the rest of his life. He also gave him white wine every day.

1 Chronicles

Chapter 1

1 Adam, Seth, Enosh,
2 Kainan, Meekelah, Jared,
3 Enoch, Methuselah, Lamech,
4 Noah, Methuselah, Lamech,
5 Nethan, son of Elisha, the king of the Assyrians, came with ten men, and they overthrew Gedaliah, so that he died. They also killed all the Jews and Babylonians who were left in the city of Mizpah. 26 All the people, from the least to the greatest, and the officers of the army, went to Egypt because they were afraid of the Babylonians. The year after the Babylonians entered Jerusalem was the thirtieth year of Zedekiah king of Judah. In the twelfth month of that year, the thirtieth year of Zedekiah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, went out to war, and he raised up against Jerusalem the army that was with him. 28 He spoke kindly to him, and he raised his throne over the throne of the kings, who were with him in Babylon. He relieved him of his imprisonment, and he gave him food in his place, day by day, for the rest of his life. He also gave him white wine every day.

1 Chronicles

Chapter 1

1 Adam, Seth, Enosh,
2 Kainan, Meekelah, Jared,
3 Enoch, Methuselah, Lamech,
4 Noah, Methuselah, Lamech,
5 Nethan, son of Elisha, the king of the Assyrians, came with ten men, and they overthrew Gedaliah, so that he died. They also killed all the Jews and Babylonians who were left in the city of Mizpah. 26 All the people, from the least to the greatest, and the officers of the army, went to Egypt because they were afraid of the Babylonians. The year after the Babylonians entered Jerusalem was the thirtieth year of Zedekiah king of Judah. In the twelfth month of that year, the thirtieth year of Zedekiah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, went out to war, and he raised up against Jerusalem the army that was with him. 28 He spoke kindly to him, and he raised his throne over the throne of the kings, who were with him in Babylon. He relieved him of his imprisonment, and he gave him food in his place, day by day, for the rest of his life. He also gave him white wine every day.

1 Chronicles

Chapter 1

1 Adam, Seth, Enosh,
2 Kainan, Meekelah, Jared,
3 Enoch, Methuselah, Lamech,
4 Noah, Methuselah, Lamech,
5 Nethan, son of Elisha, the king of the Assyrians, came with ten men, and they overthrew Gedaliah, so that he died. They also killed all the Jews and Babylonians who were left in the city of Mizpah. 26 All the people, from the least to the greatest, and the officers of the army, went to Egypt because they were afraid of the Babylonians. The year after the Babylonians entered Jerusalem was the thirtieth year of Zedekiah king of Judah. In the twelfth month of that year, the thirtieth year of Zedekiah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, went out to war, and he raised up against Jerusalem the army that was with him. 28 He spoke kindly to him, and he raised his throne over the throne of the kings, who were with him in Babylon. He relieved him of his imprisonment, and he gave him food in his place, day by day, for the rest of his life. He also gave him white wine every day.

1 Chronicles

Chapter 1

1 Adam, Seth, Enosh,
2 Kainan, Meekelah, Jared,
3 Enoch, Methuselah, Lamech,
4 Noah, Methuselah, Lamech,
5 Nethan, son of Elisha, the king of the Assyrians, came with ten men, and they overthrew Gedaliah, so that he died. They also killed all the Jews and Babylonians who were left in the city of Mizpah. 26 All the people, from the least to the greatest, and the officers of the army, went to Egypt because they were afraid of the Babylonians. The year after the Babylonians entered Jerusalem was the thirtieth year of Zedekiah king of Judah. In the twelfth month of that year, the thirtieth year of Zedekiah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, went out to war, and he raised up against Jerusalem the army that was with him. 28 He spoke kindly to him, and he raised his throne over the throne of the kings, who were with him in Babylon. He relieved him of his imprisonment, and he gave him food in his place, day by day, for the rest of his life. He also gave him white wine every day.
Ναβαίωθ· επειτα Κηδαρ και Αδβεηλ και Μιβσαμ, Μισμα και Δουμα, Μασσα, Αδακ και Θαίμα,
Ιετουρ, Ναφις και Κεδμα· ουτοι ησαν οι υιοι του Ισμαηλ. 30Οι δε υιοι της Χεττουρας, θεραπαινης
tου Αβρααμ, ουτοι· αυτη εγεννησε τον Ζεμβραν και Ιοξαν και Μαδαν και Μαδιαμ και Ιεσβωκ και
Σουα· και υιοι του Ιοξαν, Σεβα και Δαιδαν, και υιοι του Μαδιαμ, Γεφα και Ωμαρ και Γοθωμ, Κενεζ και
Αμαληκ· παντες ουτοι ησαν υιοι της Χεττουρας.

Οι δε υιοι της Χεττουρας, θεραπαινης του Αβρααμ, ουτοι· αυτη εγεννησε τον Ζεμβραν και Ιοξαν και Μαδαν και Μαδιαμ και Ιεσβωκ και Σουα· και υιοι του Ιοξαν, Σεβα και Δαιδαν, και υιοι του Μαδιαμ, Γεφα και Ωμαρ και Γοθωμ, Κενεζ και Αμαληκ· παντες ουτοι ησαν υιοι της Χεττουρας.

Και εγεννησεν ο Αβρααμ τον Ισαακ· υιοι δε του Ισαακ, ο Ησαυ και ο Ισραηλ.

Υιοι του Ησαυ, Ελιφας, Ραγουηλ και Ιεους και Ιεγλομ και Κορε·

υιοι του Ελιφας, Θαιμαν και Ωμαρ, Σωφαρ και Γοθωμ, Κενεζ και Θαμνα και Αμαληκ.

υιοι του Ραγουηλ, Ναχαθ, Ζερα, Σομε και Μοζε.

υιοι του Σηειρ, Λωταν και Σωβαλ και Σεβεγων και Ανα και Δησων και Εσερ και Δισαν.

υιοι του Λωταν, Χορρι και Αιμαμ· αδελφη δε του Λωταν, Θαμνα·

υιοι του Σωβαλ, Αιλαν και Μαναχαθ και Εβαλ, Σεφω και Ωναμ· και υιοι του Σεβεγων, Αιε και Ανα·

υιοι του Ανα, Δησων· και υιοι του Δησων, Αμραν και Ασβαν και Ιθραν και Χαρραν.

υιοι του Εσερ, Βαλααν και Ζααβαν και Ιακαν· υιοι του Δισαν, Ουζ και Αραν.

Ουτοι δε ησαν οι βασιλεις, οι βασιλευσαντες εν τη γη Εδωμ, πριν βασιλευση βασιλευς επι τους υιους Ισραηλ· Βελα, ο υιος του Βεωρ· και το ονομα της πολεως αυτου Δεγναβα.

Και απεθανεν ο Βελα, και εβασιλευσεν αντ' αυτου Ιωβαβ, ο υιος του Ζερα, εκ της Βοσορρας.

Και απεθανεν ο Ιωβαβ, και εβασιλευσεν αντ' αυτου ο Χουσαμ, εκ της γης των Θαιμανιτων.

Και απεθανεν ο Χουσαμ, και εβασιλευσεν αντ' αυτου Αδαδ, ο υιος του Βεδαδ, οστις επαταξε τους Μαδιανιτας εν τη πεδιαδι του Μωαβ· το δε ονομα της πολεως αυτου Αβιθ.

Και απεθανεν ο Αδαδ, και εβασιλευσεν αντ' αυτου Σαμλα, ο εκ Μασρεκας.

Και απεθανεν ο Σαμλα, και εβασιλευσεν αντ' αυτου Σαουλ, ο απο Ρεχωβωθ, της παρα τον ποταμον.

Και απεθανεν ο Σαουλ, και εβασιλευσεν αντ' αυτου Βααλ-χαναν, ο υιος του Αχβωρ.

Και απεθανεν ο Βααλ-χαναν, και εβασιλευσεν αντ' αυτου Αδαδ· και το ονομα της γυναικος αυτου Μεεταβεηλ, θυγατηρ Ματραιδ, θυγατρος Μαιζααβ.

Αποθανοντος δε του Αδαδ, εσταθησαν ηγεμονες Εδωμ, ηγεμων Θαμνα, ηγεμων Αλβα, ηγεμων Ιεθεθ,
ηγεμων Ολιβαμα, ηγεμων Ηλα, ηγεμων Φινων, ηγεμων Κενεζ, ηγεμων Θαιμαν, ηγεμων Μιβσαρ, ηγεμων Μαγεδηλ, ηγεμων Ιραμ· οι εσταθησαν οι ηγεμονες Εδωμ.

Chapter 2

Ουτοι ειναι οι υιοι του Ισραηλ· Ρουβην, Συμεων, Λευι και Ιουδας, Ισσαχαρ και Ζαβουλων,
Δαν, Ιωσηφ και Βενιαμιν, Νεφθαλι, Γαδ, και Ασηρ.
Υιοι του Ιουδα, Ηρ και Αυναν και Σηλα· τρεις
eγεννηθησαν εις αυτον εκ της θυγατρος του Σουα της Χαναανιτιδος. Ητο δε ο Ηρ, ο πρωτοτοκος του Ιουδα, πονηρος ενωπιον του Κυριου· και εθανατωσεν αυτον.
Και Θαμαρ, η νυμφη αυτου,
eγεννησεν εις αυτον τον Φαρες και τον Ζαρα. Παντες οι υιοι του Ιουδα ησαν πεντε.
Υιοι του
Φαρες, Εσρων και Αμουλ.
Και υιοι του Ζαρα, Ζιμβρι και Εθαν και Αιμαν και Χαλχολ και Δαρα·
pαντες πεντε.
Και υιοι του Χαρμι, Αχαρ, ο ταραξας του Ισραηλ, οστις εκαμε παραβασιν εις το
αναθεμα. Και υιοι του Εθαν, Αζαριας. Και δε του Εσρων, οι γεννηθεντες εις αυτον, Ιεραμεηλ και Αραμ και Χαλεβ.

Και Αραμ εγεννησε τον Αμμιναδαβ, και Αμμιναδαβ εγεννησε τον Ναασσων, τον αρχοντα των υιων Ιουδα. Και Ναασσων εγεννησε τον Σαλμα, και Σαλμα εγεννησε τον Βοοζ, και Βοοζ εγεννησε τον Ωβηδ, και Ωβηδ εγεννησε τον Ιεσσαι· Και ιεσσαι εγεννησεν Ελιαβ τον πρωτοτοκον αυτου και Αβιναδαβ τον δευτερον και Σαμμα τον τριτον, Ναθαναηλ τον τεταρτον, Ραδδαι τον πεμπτον, Οσεμ τον εκτον, Δαβιδ τον εβδομον. 

Και Αβια η γυνη του Εσρων εγεννησεν εις αυτον Ασχωρ τον πατερα του Θεκουε. Και οι υιοι του Ιεραμεηλ, πρωτοτοκου του Εσρων, ησαν Αραμ ο πρωτοτοκος, και Βουνα και Ορεν και Οσεμ και Αχια. Και υιοι της Σερουιας, Αβισαι και Ιωαβ και Ασαηλ, τρεις.
εγεννησε τον Γαζεζ. 47 Και οι άνδρες του Ιαδαι, Ρεγεμ και Ιωθαμ και Γησαν και Φελετ και Γεφα και Σαγαφ. 48 Η Μααξα, παλλακη του Χαλεβ, εγεννησε τον Σεβερ και τον Θιρχαν. 49 Εγεννησεν ετυ τον Σαγαφ πατερα Μαδμαννα, τον Σεβα πατερα Μαχβηνα και πατερα Γαβαα· η θυγατηρ δε του Χαλεβ ητο η Αχσα. 50 Ουτοι ησαν οι υιοι του Χαλεβ, υιου του Ωρ, πρωτοτοκου της Εφραθα· Σωβαλ ο πατηρ Κιριαθ-ιαρειμ, 51 Σαλμα ο πατηρ Βηθλεεμ, Αρεφ ο πατηρ Βαιθ-γαδερ. 52 Και εις τον Σωβαλ τον πατερα Κιριαθ-ιαρειμ εγειναν υιοι, ο Αροε και Ασει-αμενουχωθ. 53 Και αι συγγενειαι Κιριαθ-ιαρειμ ησαν οι Ιεθριται και οι Φουθιται και οι Σουμαθιται και οι Μισραιται. Εκ τουτων εξηλθον οι Σαραθαιοι και οι Εσθαωλαιοι. 54 Οι υιοι του Σαλμα, Βηθλεεμ και οι Νετωφαθιται, Αταρωθ του οικου Ιωαβ και οι Ζωριται, το ημισυ των Μαναχαθιτων, 55 και αι συγγενειαι των γραμματεων, των κατοικουντων εν Ιαβης, οι Θιραθιται, οι Σιμεαθιται και οι Σουχαθιται. Ουτοι ειναι οι Κεναιοι, οι εξελθοντες εκ του Αιμαθ, πατρος του οικου Ρηχαβ.

Chapter 3

1 Ουτοι δε ησαν οι υιοι του Δαβιδ, οι γεννηθεντες εις αυτον εν Χεβρων· ο πρωτοτοκος, Αμνων, εκ της Αχινοαμ της Ιεζραηλιτιδος· ο δευτερος, Δανιηλ, εκ της Αβιγαιας της Καρμηλιτιδος· 2 ο τριτος, Αβεσσαλωμ, ο υιος της Μααξα, θυγατρος του Θαλμαι βασιλεως της Γεσσουρ· ο τεταρτος, Αδωνιας, ο υιος της Αγγειθ· 3 ο πεμπτος, Σεφατιας, εκ της Αβιταλ· ο εκτος, Ιθρααμ, εκ της Αιγλα γυναικος αυτου. 4 Εξ εγεννηθησαν εις αυτον εν Χεβρων· και εβασιλευσεν εκει επτα ετη και εξ μηνας· εν δε Ιερουσαλημ εβασιλευσε τριακοντα τρια ετη. 5 ουτοι δε εγεννηθησαν εις αυτον εν Ιερουσαλημ· Σαμαα και Σωβαβ και Ναθαν και Σολομων, τεσσαρες, εκ της Βηθ-σαβεε θυγατρος του Αμμιηλ· 6 και Ιεβαρ, και Ελισαμα και Ελιφαλετ και Νωγα και Νεφεγ και Ιαφια· 7 και Ελισαμα και Ελιαδα και Ελιφελετ, εννεα· 8 παντες υιοι του Δαβιδ, πλην των υιων των παλλακων, και Θαμαρ η αδελφη αυτων. 10 Υιος δε του Σολομωντος ητο ο Ροβοαμ, υιος τουτου ο Αβια, υιος τουτου ο Ασα, υιος τουτου ο Θαμααμ, υιος τουτου ο Αβεσσαλωμ, ο πρωτοτοκος· 11 υιος τουτου ο Ιωσαφατ, υιος τουτου ο Αβεσσαλωμ· 12 υιος τουτου ο Αβεσσαλωμ, υιος τουτου ο Αβεσσαλωμ, ο πρωτοτοκος· 13 υιος τουτου ο Αβεσσαλωμ, ο πρωτοτοκος· 14 υιος τουτου ο Αβεσσαλωμ, ο πρωτοτοκος· 15 υιος τουτου ο Αβεσσαλωμ, ο πρωτοτοκος· 16 υιος τουτου ο Αβεσσαλωμ, ο πρωτοτοκος· 17 Και υιοι του Ιωσαφατ, Ιεχονιας ο υιος αυτου, Σεδεκιας ο υιος τουτου, Σεδεκιας ο υιος τουτου, Σεδεκιας ο υιος τουτου, Σεδεκιας ο υιος τουτου, Σεδεκιας ο υιος τουτου. 18 Και υιοι του Καρου, Κ αρου, Κ αρου, Κ αρου, Κ αρου. 19 Και υιοι του Καρου, Κ αρου, Κ αρου, Κ αρου, Κ αρου. 20 Και υιοι του Καρου, Κ αρου, Κ αρου, Κ αρου, Κ αρου. 21 Και υιοι του Καρου, Κ αρου, Κ αρου, Κ αρου, Κ αρου.
Chapter 4

1 Τοιοι του Ιουδα, Φαρες, Εορων και Χαρμι και Ωρ και Σωβαλ. 2 Και Ρεαια, ο υιος του Σωβαλ, εγεννησε τον Ιααθ· και Ιααθ εγεννησε τον Αχουμαι και τον Λααδ. Αυται ειναι αι συγγενειαι των Σαραθιτων. 3 Και ουτοι ησαν οι υιοι του πατρος Ηταμ· Ιεζραελ και Ιεσμα και Ιεδβας· και το ονομα της αδελφης αυτων Ασελ-ελφον· 4 και Φανουηλ ο πατηρ Γεδωρ, και Εσερ ο πατηρ Χουσα. Ουτοι ειναι οι υιοι του Ωρ, πρωτοτοκου Εφραθα, πατρος Βηθλεεμ. 5 Και Ασχωρ ο πατηρ Θεκουε ειχε δυο γυναικας, Ελα και Νααρα. 6 Και η μεν Νααρα εγεννησεν εις αυτον τον Αχουζαμ και τον Εφερ και τον Θαιμαν και τον Αχασταρι. Ουτοι ησαν οι υιοι της Νααρα. 7 Οι δε υιοι της Ελα, Σερεθ και Ιεσοαρ και Εθναν. 8 Και ο Κως εγεννησε τον Ανουβ και τον Σωβηβα, και τας συγγενειας του Αχαρηλ, υιου του Αρουμ. 9 Και ο Ιαβης ητο ενδοξοτερος παρα τους αδελφους αυτου· και η μητηρ αυτου εκαλεσε το ονομα αυτου Ιαβης, λεγουσα, Επειδη εγεννησα αυτον εν λυπη. 10 Και επεκαλεσθη ο Ιαβης τον Θεον του Ισραηλ, λεγων, Ειθε μετ' ευλογιας να με ευλογησης και να εκτεινης τα ορια μου, και η χειρ σου να ηναι μετ' εμου και να με φυλαττης απο κακου, ωστε να μη εχω λυπην. Και εχαρισεν ο Θεος εις αυτον οσα εζητησε. 11 Και ο Χελουβ, αδελφος του Σουα, εγεννησε τον Μεχειρ· ουτος ητο πατηρ του Εσθων. 12 Και ο Εσθων εγεννησε τον Βαιθ-ραφα και τον Φασεα και τον Θεχιννα, τον πατερα της πολεως Ναας· ουτοι ειναι οι ανδρες Ρηχα. 13 Και οι υιοι του Κενεζ, Γοθονιηλ και Σεραιας· και οι υιοι του Γοθονιηλ, Αθαθ. 14 Και ο Μεονοθαι εγεννησε τον Οφρα· και ο Σεραιας εγεννησε τον Ιωαβ, πατερα της κοιλαδος των τεκτονων· διοτι ησαν τεκτονες. 15 Και οι υιοι του Χαλεβ, υιου του Ιεφοννη, Ιρου, Ηλα και Νααμ· και οι υιοι του Ηλα, Κενεζ. 16 Και οι υιοι του Ιαλελεηλ, Ζιφ και Ζιφα, Θηρια και Ασαρεηλ. 17 Και οι υιοι του Εζρα, Ιεθερ και Μερεδ και Εφερ και Ιαλων· και η γυνη του Μερεδ εγεννησε τον Μαριαμ και τον Σαμμαι και τον Ιεσβα τον πατερα Εσθεμωα. 18 Και η αλλη γυνη αυτου, η Ιουδαια, εγεννησε τον Ιερεδ τον πατερα Γεδωρ, και τον Εβερ τον πατερα Σωχω, και τον Ιεκουθιηλ τον πατερα Ζανωα. Και ουτοι ειναι οι υιοι της Βιθιας θυγατρος του Φαραω, την οποιαν ελαβεν ο Μερεδ. 19 Και οι υιοι της γυναικος αυτου της Οδιας, αδελφης του Ναχαμ, πατρος Κεειλα του Γαρμιτου και Εσθεμωα του Μααχαθιτου. 20 Και οι υιοι του Σιμων ησαν Αμνων και Ριννα, Βεν-αναν και Θιλων. Και οι υιοι του Ιεσει, Ζωχεθ και Βεν-ζωχεθ. 21 Οι υιοι του Σηλα, υιου του Ιουδα, ησαν Ηρ ο πατηρ Ληχα και Λααδα ο πατηρ Μαρησα, και αι συγγενειαι του οικου των εργαζομενων την βυσσον, του οικου του Ασβεα, και οι Ιωκειμ και οι ανδρες Χαζηβα και ο Ιωας και ο Σαραφ, οιτινες εδεσποζον εν Μωαβ, και ο Ιασουβι-λεχεμ. Πλην ταυτα ειναι αρχαια πραγματα. 22 Ουτοι ησαν οι κεραμεις και οι κατοικουντες εν Νεταιμ και Γεδιρα· εκει κατωκουν μετα του βασιλεως δια τας εργασιας αυτου.
Βαιθ-βηρει και εν Σααραει· Αυται ήσαν αι πολεις αυτων εως της βασιλειας του Δαβιδ. 32Και αι κωμαι αυτων ήσαν, Ηταμ και Αειν, Ριμων και Θοχεν και Ασαν, πεντε πολεις· 33και πασαι αι κωμαι αυτων ησαν δια τουτων των πολεων, μεχρι Βααλ. Αυται ήσαν αι κατοικησεις αυτων και η κατα γενεας διαιρεσις αυτων. 34Και Μεσωβαβ και Ιαμληχ και Ιωσα ο υιος του Αμασια, 35και Ιωηλ και Ιηου ο υιος του Ιωσιβια, υιου του Σεραια, υιου του Ασιηλ, 36και Ελιωηναι και Ιαακωβα και Ιεσοχαιας και Ασαιας και Αδιηλ και Ιεσιμιηλ και Βεναιας 37και Ζιζα ο υιος του Σιφει, υιου του Αλλον, υιου του Ιεδαια, υιου του Σεμρι, υιου του Σεμαια· ουτοι οι κατ' ονομα μνημονευθεντες ήσαν αρχοντες εις τας συγγενειας αυτων· και ο οικος των πατερων αυτων ηυξηθη εις πληθος.

38Και ακινητα· Οι δε υιοι του Ρουβην πρωτοτοκου του Ισραηλ, διοτι ουτος ητο ο πρωτοτοκος· επειδη ομως εμιανε την κοιτην του πατρος αυτου, τα πρωτοτοκια αυτου εδοθησαν εις τους υιους του Ιωσηφ, υιου του Ισραηλ· πλην ουχι δια να εχη τα πρωτοτοκια ως προς την γενεαλογιαν· 39διοτι ο Ιουδας υπερισχυσεν υπερ τους αδελφους αυτου, ωστε εξ αυτου να εξελθη ο ηγουμενος· τα πρωτοτοκια ομως ησαν του Ιωσηφ· 40οι υιοι του Ρουβην πρωτοτοκου του Ισραηλ ησαν Ανωχ και Φαλλου, Εσρων και Χαρμι.

Chapter 5

1Οι δε υιοι του Ροβην πρωτοτοκου του Ισραηλ, διοτι ουτος ητο ο πρωτοτοκος· επειδη ομως εμιανε την κοιτην του πατρος αυτου, τα πρωτοτοκια αυτου εδοθησαν εις τους υιους του Ιωσηφ, υιου του Ισραηλ· πλην ουχι δια να εχη τα πρωτοτοκια ως προς την γενεαλογιαν· 2διοτι ο Ιουδας υπερισχυσεν υπερ τους αδελφους αυτου, ωστε εξ αυτου να εξελθη ο ηγουμενος· τα πρωτοτοκια ομως ησαν του Ιωσηφ· 3οι υιοι του Ροβην πρωτοτοκου του Ισραηλ ησαν Ανωχ και Φαλλου, Εσρων και Χαρμι. 4οι υιοι του Ιωηλ, Σεμαιας υιος τουτου, Γωγ υιος τουτου, Σιμει υιος τουτου, 5Μιχα υιος τουτου, Ρεαια υιος τουτου, Βααλ υιος τουτου, 6Βεηρα υιος τουτου, τον οποιον μετωκισεν ο Θελγαθ-φελνασαρ βασιλευς της Ασσυριας· ουτος ητο ο αρχηγος των Ρουβηνιτων. 7Και των αδελφων αυτου κατα τας συγγενειας αυτων, οτε η γενεαλογια των γενεων αυτων απηριθμηθη, οι αρχηγοι ήσαν Ιειηλ και Ζαχαριας, 8και Βελα ο υιος του Αζαζ, υιου του Σεμα, υιου του Ιωηλ· ουτος κατωκησεν εν Αροηρ και εως Νεβω και Βααλ-μεων· 9και προς ανατολικα κατωκησαν εν τη γη Χαρμιας· διοτι οι υιοι του Πολυαρχου πρωτοτοκου του Ισραηλ ήσαν Ανωχ και Φαλλου, Ερων και Χαρμι. 10οι υιοι του Ροβην πρωτοτοκου του Ισραηλ ησαν Ανωχ και Φαλλου, Ερων και Χαρμι. 11Και των αδελφων αυτου κατα τας συγγενειας αυτων, οτε η γενεαλογια των γενεων αυτων απηριθμηθη, οι αρχηγοι ησαν Ιειηλ και Ζαχαριας, 8και Βελα ο υιος του Αζαζ, υιου του Σεμα, υιου του Ιωηλ· ουτος κατωκησεν εν Αροηρ και εως Νεβω και Βααλ-μεων· 9και προς ανατολικα κατωκησαν εν τη γη Χαρμιας· διοτι οι υιοι του Πολυαρχου πρωτοτοκου του Ισραηλ ήσαν Ανωχ και Φαλλου, Ερων και Χαρμι. 10οι υιοι του Ροβην πρωτοτοκου του Ισραηλ ησαν Ανωχ και Φαλλου, Ερων και Χαρμι.
επτα. 14ουτοι ειναι οι Αβιχαιλ οιου του Ουρι, οιου του Ιαρω, οιου του Γαλααδ, οιου του Μιχαηλ, οιου του Ιεσισαι, οιου του Ιαδω, οιου του Βουζ. 15Αχι ο οιου του Αβδιηλ, οιου του Γουνι, ητο ο αρχηγος του οικου των πατερων αυτων. 16Και κατωκησαν εν Γαλααδ, εν Βασαν και εν ταις κωμαις αυτης, και εν παι τοις περιχωροις Σαρων, εως των οριων αυτων. 17Παντες ουτοι απηριθμησαν κατα την γενεαλογιαν αυτων εν ταις ημεραις του Ιωθαμ βασιλεως του Ιουδα, και εν ταις ημεραις του Ιεροβοαμ βασιλεως του Ισραηλ. 18Οι υιοι του Ρουβην και οι Γαδιται και το ημισυ της φυλης του Μανασση, εκ των δυνατων, ανδρες φεροντες ασπιδα και μαχαιραν και εντεινοντες τοξον και γεγυμνασμενοι εις πολεμον, ησαν τεσσαρακοντες χιλιαδες και επτακοσιοι εξηκοντα, εξερχομενοι εις πολεμον. 19Και εκαμνον πολεμον προς τους Αγαρηνους και Ιετουραιους και Ναφισαιους και Νοδαβαιους. 20Και εβοηθησαν εναντιον αυτων, και οι Αγαρηνοι παρεδοθησαν εις τας χειρας αυτων και παντες οι μετ' αυτων· διοτι προς τον Θεον εβοησαν εν τη μαχη, και επηκουσεν αυτων, επειδη ηλπισαν επ' αυτον. 21Και ηχμαλωτισαν τα κτηνη αυτων, τας καμηλους αυτων πεντηκοντα χιλιαδας, και προβατα διακοσιας πεντηκοντα χιλιαδας, και ονους δυο χιλιαδας, και ψυχας ανθρωπων εκατον χιλιαδας. 22Διοτι πολλοι επεσον τεθανατωμενοι, επειδη ο πολεμος ητο εκ Θεου. Και κατωκησαν αντ' αυτων εως της μετοικεσιας. 23Και οι υιοι του ημισεος της φυλης Μανασση κατωκησαν εν τη γη· ουτοι ηυξησαν απο Βασαν εως Βααλ-ερμων και Σενειρ και εως του ορους Αερμων. 24Ουτοι δε ησαν οι αρχηγοι του οικου των πατερων αυτων· Εφερ και Ιεσει και Ελιηλ και Αζριηλ και Ιερεμιας και Ωδουιας και Ιαδιηλ, ανδρες δυνατοι εν ισχυι, ανδρες ονομαστοι, αρχηγοι του οικου των πατερων αυτων. 25Και εσταθησαν παραβαται κατα του Θεου των πατερων αυτων και επορνευσαν κατοπιν των θεων των λαων, τους οποιους ο Θεος ηφανισεν απ' εμπροσθεν αυτων. 26Δια τουτο ο Θεος του Ισραηλ διηγειρε το πνευμα του Φουλ βασιλεως της Ασσυριας και το πνευμα του Θελγαθ-φελνασαρ βασιλεως της Ασσυριας, και μετωκισεν αυτους, τους Ρουβηνιτας και τους Γαδιτας και το ημισυ της φυλης του Μανασση, και εφερεν αυτους εις Αλα και εις Αβωρ και εις Αρα και εις τον ποταμον Γωζαν, εως της ημερας ταυτης.

Chapter 6

1Οι υιοι του Λευι ησαν Γηρσων, Κααθ και Μεραρι. 2Και οι υιοι του Κααθ, Αμραμ, Ισααρ και Χεβρων και Οζιηλ. 3Και οι υιοι του Αμραμ, Ααρων και Μωυσης και η Μαριαμ. Οι δε υιοι του Ααρων, Ναδαβ και Αβιουδ, Ελεαζαρ και Ιθαμαρ. 4Ο Ελεαζαρ εγεννησε τον Φινεες, ο Φινεες εγεννησε τον Αβισσουα, 5και Αβισσουα εγεννησε τον Βουκκι, και Βουκκι εγεννησε τον Οζι, 6και Οζι εγεννησε τον Ζεραιαν, και Ζεραιας εγεννησε τον Μεραιωθ, και Μεραιωθ εγεννησε τον Αμαριαν, και Αμαριας εγεννησε τον Αχιωβ, 8και Αχιωβ εγεννησε τον Σαδωκ, και Σαδωκ εγεννησε τον Αχιμαας, 9και Αχιμαας εγεννησε τον Αζαριαν, και Αζαριας εγεννησε τον Ιωαναν, 10και Ιωαναν εγεννησε τον Αζαριαν, ουτος ειναι ο ιερατευσας εν τω ναω, τον οποιον ωκοδομησεν ο Σολομων εν Ιερουσαλημ· 11και Αζαριας εγεννησε τον Αμαριαν, και Αμαριας εγεννησε τον Αχιωβ, 12και Αχιωβ εγεννησε
τον Σαδωκ, και Σαδωκ εγέννησε τον Σαλλουμ, 13 και Σαλλουμ εγέννησε τον Χελκιαν, και Χελκιας εγέννησε τον Αζαριαν, 14 και Αζαριας εγέννησε τον Κααθ, και Κααθ εγέννησε τον Σεραιαν, και Σεραιας εγέννησε τον Ιωσεδεκ, 15 και Ιωσεδεκ υπήγεν εις την μετοικεσιαν, οτε ο Κυριος εκαμε να μετοικισθη ο Ιουδας και η Ιερουσαλημ δια χειρος του Ναβουχοδονοορ. 16 Οι υιοι του Λευι, Γηρσωμ, Κααθ και Μεραρι.
17 Και ταυτα ειναι τα ονοματα των υιων του Γηρσωμ· Λιβνι και Σπεια. 18 Και οι υιοι του Κααθ, Αμραμ και Ισααρ και Χεβρων και Οζιηλ.
19 Και οι υιοι του Μεραρι, Μααλι και Μουσι. Και αυται ειναι αι συγγενειαι των Λευιτων κατα τας πατριας αυτων. 20 Οι υιοι του Λευι, Ιωνιος υιος τουτου, Ιααθ υιος τουτου, Ζιμμα υιος τουτου, 21 Ιωαχ υιος τουτου, Ισακ αν το το εργον της μουσικης του οικου του Κυριου, αφου η κιβωτος ευρηκεν αναπαυσιν.
22 Και υπηρετουν εμπροσθεν της σκηνης του μαρτυριου με ψαλτωδιας, εωσου ο Σολομων ωκοδομησε τον οικον του Κυριου εν Ιερουσαλημ· και τοτε κατεσταθησαν εις το υπουργημα αυτων, κατα την ταξιν αυτων. 23 Και ουτοι ειναι οι κατασταθεντες, μετα των τεκνων αυτων. Εκ των υιων των Κααθιτων, Αιμαν ο ψαλτωδος, υιος του Ιωηλ, υιου του Σαμουηλ, 24 Και αυται ειναι αι κατοικιαι αυτων κατα τας κωμας αυτων εν τοις οριοις αυτων,
των υιών του Ααρων, εκ της συγγενείας των Κααθιτών· διότι εἰς αὐτούς ἐπεσεν ο κληρός· ⁵⁵ καὶ εδώκαν εἰς αὐτούς τὴν Χεβρων εν γῇ Ιουδα καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς κυκλῳ αὐτῆς. ⁵⁶ Τοὺς αἰγροὺς ομοίας τῆς πολέως καὶ τὰς κωμὰς αὐτῆς εδώκαν εἰς τὸν Χαλέβ τὸν υἱὸν τοῦ Ιερονήμη. ⁵⁷ Εἰς δὲ τοὺς υιοὺς του Ααρων εδώκαν τὰς πολείς του Ιουδα, τὴν Χεβρων, τὴν πολίν του καταφυγίου καὶ τὴν Λιβνα καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ τὴν Ιαθείρ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς, ⁵⁸ καὶ τὴν Ἁλων καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς, τὴν Λεβε, καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς, ⁵⁹ καὶ τὴν Άσαν καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ τὴν Βαιθ-σεμες καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς, ⁶⁰ καὶ εἰς τὰς φυλῆς Βενιαμιν τὴν Γαβά καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ τὴν Αλεμεθ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς, καὶ τὴν Ηλων καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς, τὴν Δεβερ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς, ⁶¹ καὶ εἰς τους υιοὺς του Κααθ, τους εναπολειφθέντας, εδοθήσαν κατα κληρον εἰς τὴς συγγενείας εκατερὰς φυλῆς καὶ εἰς τῆς ἡμισείας φυλῆς, τῆς ημισείας του Μανασσῆ, δεκα πολείς. ⁶² Καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς του Γηρσωμ κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν, εκ τῆς φυλῆς Ισσαχαρ, καὶ εἰς τῆς φυλῆς Ασηρ καὶ εἰς τῆς φυλῆς Νεφθαλ καὶ εἰς τῆς φυλῆς του Μανασσῆ εν Βασαν, δεκατρεῖς πολείς. ⁶³ Καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς του Μεραρί, κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν, εδοθήσαν διὰ κληρον εἰς τὴς φυλῆς Ρουβην καὶ εἰς τῆς φυλῆς Γαδ καὶ εἰς τῆς φυλῆς Ζαβουλών δώδεκα πολείς. ⁶⁴ Καὶ οἱ υἱοὶ Ισραήλ εδωκαν εἰς τους Λευιτας τὰς πολεῖς ταῦτας καὶ τὰ περιχώρα αὐτῶν. ⁶⁵ Καὶ εδοθήσαν κατὰ κληρον, εἰς τῆς φυλῆς των υιῶν Ιουδα καὶ εἰς τῆς φυλῆς των υιῶν Συμεων καὶ εἰς τῆς φυλῆς των υιῶν Βενιαμιν, τὰς πολεῖς ταῦτας, ονομασθεὶσας κατὰ τὰ ονοματα αὐτῶν. ⁶⁶ Οἱ δὲ εἰς τῶν συγγενειών τῶν υιῶν τους εἴδωκαν εἰς τοὺς Λευιτας τοὺς εἰς τὰς συγγενείας συμμετέχοντας καὶ εἰς τὰς συγγενείας εἰς τὰς πόλεις τῆς Μανασσῆ, καὶ εἰς τὰς πόλεις τῆς Ζαβουλῶν, καὶ εἰς τὰς πόλεις τῆς Εφραίμ καὶ εἰς τὰς πόλεις τῆς Σιμών. ⁶⁷ Καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς Παλαιστίνης ἐδόθησαν εἰς τοὺς Λευιτας τοὺς καταφυγίου πόλεις, τὴν Συχεμ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς, εἰς τὸν ορέα Εφραίμ, καὶ τὴν Γεζερ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς, καὶ τὴν Ιοκμεαμ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς, καὶ τὴν Βαιθ-ορων καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς, καὶ τὴν Αιαλων καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς, καὶ τὴν Αιαλων καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς, καὶ τὴν Γαθ-ριμμων καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ εἰς τὴν ἡμισείαν τῆς φυλῆς Μανασσῆ τὴν Ανηρ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ τὴν Βιλεαμ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ τὴν Ραμωθ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ τὴν Ανειμ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ τὴν Χουκωκ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ τὴν Ρεωβ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ εἰς τὴν Μασαλ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ τὴν Αβδων καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ τὴν Χουκωκ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ τὴν Μασαλ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ τὴν Αβδων καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ τὴν Κεδρακ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ τὴν Μασαλ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ τὴν Αβδων καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ τὴν Κεδρακ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ τὴν Μασαλ καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς καὶ τὴν Αβδων καὶ τὰ περιχώρα αὐτῆς.
Chapter 7

1 Οἱ δὲ υἱοὶ του Ἰσσαχαρ ἦσαν Θωλα καὶ Φουα, Ιασουβ καὶ Σιμβρων, τεσσαρες. 2 Καὶ οἱ υἱοὶ του Θωλα, Οζι καὶ Ρεφαια καὶ Ιεριηλ καὶ Ιαμαι καὶ Ιεβσαμ καὶ Σεμουηλ, αρχηγοί του οικου των πατερων αυτων εις τον Θωλα, δυνατοὶ εν ισχυι εις τις γενεας αυτων' ο αριθμος αυτων ήτο εις τις ημεραις του Δαβιδ, εικοσιδυο χιλιαδες και εξακοσιοι. 3 Καὶ οἱ πατεραι του Θωλα, Ιασουβ καὶ Σιμβρων, αρχηγοί του οικου εις τον Θωλα, δυνατοι εν ισχυι εις τας γενεας αυτων· ο αριθμος αυτων ητο εν ταις ημεραις του Δαβιδ, εικοσιδυο χιλιαδες και εξακοσιοι.

4 Και οι υιοι του Οζι, Ιζραιας· και οι υιοι του Ιζραια, Μιχαηλ και Οβαδια και Ιωηλ και Ιεσια, πεντε, αρχηγοι παντες.

5 Και μετ' αυτων, κατα τας γενεας αυτων, κατα τους πατρικους αυτων οικους, ησαν ταγματα παραταττομενα εις πολεμον, τριακοντα εξ χιλιαδες ανδρες· διοτι απεκτησαν πολλας γυναικας και υιους. 6 Και οι αδελφοι αυτων, μεταξυ πασων των οικογενειων του Ισσαχαρ, δυνατοι εν ισχυι, παντες απαριθμηθεντες κατα τας γενεαλογιας αυτων, ογδοηκον επτα χιλιαδες.

7 Και οι υιοι του Βενιαμιν, Βελα και Βεχερ και Ιεδιαηλ, τρεις.

8 Και οι υιοι του Βελα, Εσβων και Οζι και Οζιηλ και Ιεριμωθ και Ιρι, πεντε, αρχηγοι πατριων οικων, δυνατοι εν ισχυι, απαριθμηθεντες κατα τας γενεαλογιας αυτων, ησαν εικοσιδυο χιλιαδες και τριακοντα τεσσαρες.

9 Και οι υιοι του Βεχερ, Ζεμιρα και Ιωας και Ελιεζερ και Ελιωηναι και Αμρι και Ιεριμωθ και Αβια και Αναθωθ, και Αλαμεθ· παντες ουτοι ησαν οι υιοι του Βεχερ.

10 Και η γενεαλογικη αυτων απαριθμησις, κατα τας γενεας αυτων, ητο εικοσι χιλιαδες και διακοσιοι, αρχηγοι των πατερικων αυτων οικων, δυναμενοι να εκστρατευωσιν εις πολεμον.

11 Και Σουφιμ και Ουπιμ, υιοι του Ιρ· και υιοι του Αχηρ, Ουσιμ.

12 Οι υιοι του Νεφθαλι, Ιασιηλ και Γουνι και Ιεσερ και Σαλλουμ, υιοι της Βαλλας.

13 Οι υιοι του Μανασση, Ασριηλ, τον οποιον η γυνη αυτου εγεννησεν· η δε παλλακη αυτου η Συριος εγεννησε τον Μαχειρ πατερα του Γαλααδ· 14 και ο Μαχειρ ελαβεν εις γυναικα την αδελφην του Ουπιμ και Σουφιμ· και το ονομα της αδελφης αυτων ητο Μααχα· του δευτερου δε το ονομα ητο Σαλπααδ· και ο Σαλπααδ εγεννησε θυγατερας.

15 Και η Μααχα η γυνη του Μαχειρ εγεννησεν υιον και εκαλεσε το ονομα αυτου Φαρες· και το ονομα του αδελφου αυτου ητο Σαρες· και οι υιοι αυτου, Ουλαμ και Ρακεμ.

16 Και το ονομα του Γαλααδ, υιου του Μαχειρ, υιου του Μανασση.

17 Και οι υιοι του Ουλαμ, Βεδαν. Ουτοι ησαν οι υιοι του Γαλααδ, εθανατωσαν δε αυτους οι ανδρες της Γαθ, οι γεννηθεντες εν τω τοπω, διοτι κατεβησαν να λαβωσι τα κτηνη αυτων.

18 Και Εφραιμ ο πατηρ αυτων επενθησεν ημερας πολλας, και ηλθον οι αδελφοι αυτου δια να παρηγορησωσιν αυτον.

19 Υστερον εισηλθε προς την γυναικα αυτου, ητις συνελαβε και εγεννησε υιον· και εκαλεσε το ονομα αυτου Βερια, επειδη εγεννηθη εν συμφορα συμβαση εν τω οικω αυτου.

20 Η δε θυγατηρ αυτου ητο Σεερα, ητις ωκοδομησε την Βαιθ-ωρων, την κατω και την ανω, και την Ουζεν-σεερα.

21 Ρεφα ητο υιος τουτου, και Ρεσεφ και Θελα υιοι τουτου, και Ταχαν υιος τουτου, και Λααδαν υιος τουτου, Αμμιουδ υιος τουτου, Ελεαδα υιος τουτου, ζαβαδ υιος τουτου, σουθαλα υιος τουτου, εσερ και ελεαδ· 

22 Και οι υιοι του Σεμιδα ησαν Αχιαν και Συχεμ και Λικχι και Ανιαμ.

23 Και οι υιοι του Σεμιδα, αρις και Συχεμ και Λικχι και Ανιαμ, οι οικων Αχιαν και Συχεμ και Λικχι και Ανιαμ, ησαν εικοσιδυο χιλιαδες και εξακοσιοι.
υιος τουτου, Ιησους υιος τουτου. 28 Αι δε ιδιοκτησιαι αυτων και αι κατοικιαι αυτων ησαν Βαιθηλ και αι κωμαι αυτης, και κατα ανατολας Νααραν, και κατα δυσμας Γεζερ και αι κωμαι αυτης, και Συχεμ και αι κωμαι αυτης, εως Γαζης και των κωμων αυτης; 29 και εις τα σαρια των υιων Μανασση Βαιθ-σαν και αι κωμαι αυτης, και κωμαι αυτης, και κατα ανατολας Νααραν, και κατα δυσμας Γεζερ και αι κωμαι αυτης, εως Γαζης και των κωμων αυτης·

`30 οι υιοι του Ασηρ, Ιεμνα και Ιεσσουα και Ιεσσουαι και Βερια και Σερα η αδελφη αυτων. 31 και οι υιοι του Βερια, Εβερ και Μαλχηλ, οστις ειναι ο πατηρ Βιρζαβιθ. 32 και ο Εβερ εγεννησε τον Ιαφλητ και τον Σωμηρ και την Σουα την αδελφην αυτων. 33 και οι υιοι του Ιαφλητ, Φασαχ και Βιμαλ και Ασουαθ· ουτοι ειναι οι υιοι του Ιαφλητ. 34 και οι υιοι του Σωμηρ, Αχι και Ρωγα, Ιεχουβα και Αραμ. 35 και οι υιοι Ελεμ του αδελφου αυτου, Σωφα και Ιεμνα και Σελλης και Αμαλ. 36 και οι υιοι του Σωφα, Σουα και Αρνεφερ και Σωγαλ και Βερι και Ιεμρα, 37 Βοσορ και Ωδ και Σαμμα και Σιλισα και Ιθραν και Βεηρα. 38 και οι υιοι του Ιεθερ, Ιεφοννη και Φισπα και Αρα. 39 και οι υιοι του Ουλλα, Αραχ και Ανιηλ και Ρισια. 40 Παντες ουτοι ησαν οι υιοι του Ασηρ, αρχηγοι πατρικων οικων, εκλεκτοι, δυνατοι εν ισχυι, πρωτοι αρχηγοι. Και ο αριθμος αυτων, κατα την γενεαλογιαν αυτων, οσοι ησαν αξιοι να παραταχθωσιν εις μαχην, ητο εικοσιεξ χιλιαδες ανδρες.

Chapter 8

1 ο δε Βενιαμιν εγεννησε Βελα τον πρωτοτοκον αυτου, Ασβηλ τον δευτερον και Ααρα τον τριτον, 2 Νωα τον τεταρτον και Ραφα τον πεμπτον. 3 και οι υιοι του Βελα ησαν, Αδδαρ και Γηρα και Αβιουδ και Αβισσουα και Νααμαν και Αχωα 4 και Γηρα και Σεφουφαν και Ουραμ. 5 ουτοι ειναι οι υιοι του Εχουδ, οιτινες ησαν αρχηγοι πατριων εις τους κατοικουντας την Γαβαα και μετοικισθεντας εις Μαναχαθ· 6 και Νααμαν και Αχια και Γηρα, οστις μετωκισεν αυτους, και εγεννησε τον Ουζα και τον Αχιουδ. 7 και Σααραιμ εγεννησε υιους εν τη γη Μωαβ, αφου απεβαλε την Ουσιμ και την Βααρα, τας γυναικας αυτου· 8 και εγεννησεν, εκ της Οδες της γυναικος αυτου, τον Ιωβαβ και τον Σιβια και τον Μησα και τον Μαλχαμ 9 και τον Ιεους και τον Σαχια και τον Μιρμα· ουτοι ησαν οι υιοι αυτου. 10 Εκ δε της Ουσιμ ειχε γεννησει τον Αβιτωβ και τον Ελφαα λ. 11 και οι υιοι του Ελφαα ησαν Εβερ και Μισααμ και Σαμερ, οστις ωκοδομησε την Ωνω και την Λωδ και τας κωμας αυτης· 12 και ο Βερια και ο Σεμα ουτοι ησαν αρχηγοι πατριων εις τους κατοικουντας την Γαθ· 13 και Ζεβαδις και Μεσουλλαμ και Εζεκι και Εβερ 14 και Ισμεραι και Ιεζλια και Ιωβαβ, υιοι του Ελφαα. 15 και οι υιοι του Ελφαα ησαν Εβερ και Μισααμ και Σαμερ, οστις ωκοδομησε την Ωνω και την Λωδ και τας κωμας αυτης· 16 και ο Βερια και ο Σεμα ουτοι ησαν αρχηγοι πατριων εις τους κατοικουντας την Γαθ· 17 και Ζεβαδις και Μεσουλλαμ και Εζεκι και Εβερ 18 και Ισμεραι και Ιεζλια και Ιωβαβ, υιοι του Ελφαα. 19 και Ιακειμ και Ζιχρι και Ζαβδι και Ελιηναι και Ζιλθαι και Ελιηλ 20 και Αδαις και Βεραια και Σιμραθ, υιοι του Σασακ· 21 και Ιεσφαν και Εβερ και Ελιηλ και Αδαις και Βεραια και Σιμραθ, υιοι του Σασακ· 22 και Ιεσφαν και Εβερ και Ελιηλ και Αδαις και Βεραια και Σιμραθ, υιοι του Σασακ· 23 και Αβδων και Ζιχρι και Αναν 24 και Ανανιας και Ελαμ και Ανθωθια και Ιεφεδια και Φανουηλ υιοι του Σασακ· 25 και Σαμσεραι και Σεαρια και Γοθολια και Ιαρεσια και Ηλια και Ζιχρι, υιοι του Ιεροαμ. 28 ουτοι ησαν
αρχηγοι πατριων, αρχηγοι κατα τας γενεας αυτων. ουτοι κατωκησαν εν Ιερουσαλημ. 29Εν δε Γαβαων κατωκησεν ο πατη Γαβαων, το δε ονομα της γυναικος αυτου ητο Μααχα· 30και ο πρωτοτοκος υιος αυτου ητο Αβδων, επειτα Σουρ και Κεις και Βααλ και Ναδαβ 31και Γεδωρ και Αχιω και Ζαχερ 32και ητο Μικλωθ ο γεννησας τον Σιμεα. Και ουτοι ετι κατωκησαν μετα των αδελφων αυτων εν Ιερουσαλημ, κατεναντι των αδελφων αυτων. 33Και ο Νηρ εγεννησε τον Κεις, και Κεις εγεννησε τον Σαουλ, και Σαουλ εγεννησε τον Ιωναθαν και τον Μαλχι-σουε και τον Αβιναδαβ και τον Εσ-βααλ. 34Και ο Νηρ εγεννησε τον Κεις, και Κεις εγεννησε τον Σαουλ, και Σαουλ εγεννησε τον Ιωναθαν και τον Μαλχι-σουε και τον Αβιναδαβ και τον Εσ-βααλ. 35Και ο Νηρ εγεννησε τον Κεις, και Κεις εγεννησε τον Σαουλ, και Σαουλ εγεννησε τον Ιωναθαν και τον Αβιναδαβ και τον Εσ-βααλ. 36Και ο Αχαζ εγεννησε τον Ιωαδα· και ο Ιωαδα εγεννησε τον Αλεμεθ και τον Αζμαβεθ και τον Ζιμβρι· και Ζιμβρι εγεννησε τον Μοσα. 37και Μοσα εγεννησε τον Βινεα· Ραφα, υιος τουτου· Ελεασα, υιος τουτου· Ασηλ, υιος τουτου.

Chapter 9

1Ουτω πας ο Ισραηλ απηριθμηθη κατα γενεαλογιας· και ιδου, ειναι καταγεγραμμενοι εν τω βιβλιω των βασιλεων του Ισραηλ και Ιουδα. Μετωκισθησαν δε εις την Βαβυλωνα δια τας ανοιμιας αυτων. 2Και οι πρωτοι κατοικοι οι εν ταις ιδιοκτησιαις αυτων, εν ταις πολεσιν αυτων, ησαν οι Ισραηλιται, οι ιερεις, οι Λευιται και οι Νεθινειμ. 3Και εν Ιερουσαλημ κατωκησαν εκ των υιων Ιουδα και εκ των υιων Βενιαμιν και εκ των υιων Εφραιμ και Μανασση, 4Γουθαι ο υιος του Αμμιουδ, υιου του Αμρι, υιου του Ιμρι, υιου του Βανι, εκ των υιων του Φαρες υιου του Ιουδα. 5Και εκ των Σηλωνιτων, Ασαιας ο πρωτοτοκος και οι υιοι αυτου. 6Και εκ των υιων του Ζερα, Ιεουηλ και οι αδελφοι αυτων, εξακοσιοι ενενηκον. 7Και εκ των υιων Βενιαμιν, Σαλλου ο υιος του Μεσουλαμ, υιου του Ωδουια, υιου του Ασενουα, 8και ο Ιεβνια υιος του Ιεροαμ, και ο Ηλα υιος του Οζι, υιου του Μιχρι, και ο Μεσουλαμ υιος του Σεφατια, υιου του Ραγουηλ, υιου του Ιβνια· 9και οι αδελφοι αυτων, κατα τας γενεας αυτων, εννεακοσιοι πεντηκοντα εξ. Παντες ουτοι οι ανδρες ησαν αρχηγοι πατριων, κατα τους πατρικους οικους αυτων. 10Και εκ των ιερεων, Ιεδαιας και Ιωιαρειβ και Ιαχειν και Αζαριας ο υιος του Χελκια, υιου του Μεσουλαμ, 11και Ιαζηρα ο υιος του Κολονα, υιου του Αδιηλ, υιου του Ιαζηρα, υιου του Μεσουλαμ, υιου του Μεσουλλαμ, υιου του Μεσουλαμ, ξηραζου σηλωνιτης, εκ τους ιερεων, ευπορευεστης και ίδεται αρχηγος εκ του Ιερουσαλημ. 12και Αδαιας ο υιος του Ιεροαμ, και οι πρωτοτοκοι τουτων, δυνατοι εν ισχυι, αξιοι δια το εργον της υπηρεσιας του οικου του Κυριου. 13και Αζαριας ο υιος του Χελκια, υιου του Κολονα, υιου του Αδιηλ, υιου του Ιαζηρα, υιου του Μεσουλαμ, υιου του Μεσουλλαμ, υιου του Μεσουλαμ, ξηραζου σηλωνιτης, εκ τους ιερεων, ευπορευεστης και ίδεται αρχηγος εκ του Ιερουσαλημ.
Ασαφ· 16και Οβαδια ο υιος του Σεμαια, υιοι του Γαλαλ, υιοι του Ιεδουθου, και Βαραχιας ο υιος του Ασα, υιοι του Ελκανα, o κατοικησας εν ταις κωμαις των Νετωφαθιτων. 17οι δε θυρωροι ήσαν Σαλλουμ και Ακχουβ και Ταλμων και Αχιμαν και οι αδελφοι αυτων· ο Σαλλουμ ήτο ο αρχων· 18ουτοι μεχρι του νυν ήσαν εν τη πυλη του βασιλεως κατα ανατολας κατα τα ταγματα των υιων του Λευ. 19Και Σαλλουμ ο υιος του Κωρη, υιοι του Εβιασαφ, υιοι του Κορε, οι αδελφοι αυτου, εκ του οικου του πατρος αυτου, οι Κοριται, ήσαν επι το εργον της υπηρεσιας, φυλακες των πυλων της σκηνης· και οι πατερες αυτων, εν τω στρατοπεδω του Κυριου, ήσαν φυλακες της εισοδου. 20Και Φινεες ο υιος του Ελεαζαρ, μετα του οποιου ήτο ο Κυριος, ήτο αρχων επ' αυτους το προτερον. 21Ζαχαριας ο υιος του Μεσελεμια ήτο πυλωρος της θυρας της σκηνης του μαρτυριου. 22Και αυτοι, οι εκλελεγμενοι δια να ηναι πυλωροι των θυρων, ήσαν διακοσιοι δωδεκα. Ουτοι ήσαν απηριθμημενοι κατα γενεαλογιας εν ταις κωμαις αυτων, τους οποιους ο Δαβιδ και ο Σαμουηλ ο βλεπων ειχον καταστησει εις το υπουργημα αυτων. 23Και αυτοι και οι υιοι αυτων ειχον την επιστασιαν των πυλων του οικου του Κυριου, του οικου της σκηνης, δια να φυλαττωσι. 24προς τους τεσσαρες ανεμους ησαν οι πυλωροι, προς ανατολας, προς δυσμας, προς βορραν και προς νοτον. 25και οι αδελφοι αυτων, επρεπε να ερχονται κατα επτα ημερας εις τους διωρισμενους καιρους μετα τουτων. 26Διοτι οι Λευιται οι τεσσαρες αρχιπυλωροι, εμενον εις το υπουργημα αυτων και ειχον την επιστασιαν των οικηματων και των θησαυρων του οικου του Θεου. 27Και διενυκτερευον περιξ του οικου του Θεου, διοτι η φυλακη ήτο επ' αυτους, και αυτοι επρεπε να ανοιγωσιν αυτον καθ' εκαστην πρωιαν. 28Και τινες εξ αυτων ειχον την επιστασιαν των λειτουργικων σκευων, διοτι κατα αριθμον εισεφερον αυτα και κατα αριθμον εξεφερον αυτα. 29Εξ αυτων ετι ήσαν διωρισμενοι επι των αλλων σκευων και επι παντων των σκευων των ιερων και επι της σεμιδαλεως και του οινου και του ελαιου και του θυμιαματος και των αρωματων. 30Και τινες εκ των υιων των ιερεων κατεσκευαζον το μυρον το αρωματικον. 31Και Ματταθιας, ο εκ των Λευιτων, ο πρωτοτοκος Σαλλουμ του Κοριτου, ειχε την επιστασιαν των τηγανιζομενων πραγματων. 32Και αλλοι εκ των αδελφων αυτων, εκ των υιων των Κααθιτων, ήσαν επι των αρτων της προθεσεως, δια να ετοιμαζονται κατα σαββατον. 33Και εκ τουτων ήσαν οι ψαλτωδοι, αρχηγοι πατριων των Λευιτων, οιτινες εμενον εν τοις οικημασιν ελευθεροι· διοτι ενησχολουν εις το εργον ημεραν και νυκτα. 34Και τινες κατωκησαν εν Ιερουσαλημ, αντικρυ των αδελφων αυτων. 35Και ο Νηρ εγεννησε τον Κεις, και ο Κεις εγεννησε τον Σαουλ, και ο Σαουλ εγεννησε τον Ιωναθαν και τον Μαλχι-σουε και τον Αβιναδαβ και τον Εσ-βααλ. 36Και ο υιος του Ιωναθαν ητο ο Μεριβ-βααλ· και ο Μεριβ-βααλ εγεννησε τον Μιχα. 37Και οι υιοι του Μιχα ησαν Φιθων και Μελεχ και Θαρεα, και Αχαζ ο γεννησας τον Ιαρα· και Ιαρα εγεννησε τον Αλεμεθ, και τον Αζμαβεθ και τον Ζιμβρι· και Ζιμβρι εγεννησε τον Μοσα. 38και Μοσα εγεννησε τον Βινεα· και Ρεφαια ητο υιος τουτου. ο Ελεασα υιος τουτου· Ασηλ
υιος τουτου. Ο δε Ασηλ ειχεν εξ γυιους, των οποιων τα ονοματα ειναι ταυτα· Αζρικαμ, Βοχερου και Ισμαηλ και Σεαρια και Οβαδια και Αναν· ουτοι ησαν οι υιοι του Ασηλ.

Chapter 10

Οι δε Φιλισταιοι επολεμουν κατα του Ισραηλ· και εφυγον οι ανδρες του Ισραηλ απο προσωπου των Φιλισταιων και επεσον εν τω ορει Γελβουε. Και καταφθασαντες οι Φιλισταιοι οπισω του Σαουλ και οπισω των ιων αυτου, επαταξαν τον Ιωναθαν και τον Αβιναδαβ και τον Μαλχι-σουε, τους υιους του Σαουλ. Εβαρυνε δε η μαχη επι του Σαουλ, και επετυχον αυτου οι απεριτμητοι και με εμπαιξωσι· ουτως απεθανεν ο Σαουλ και οι τρεις υιοι αυτου και πας ο οικος αυτου απεθανεν ομου.

Chapter 11

Τοτε συνηχθη πας ο Ισραηλ προς τον Δαβιδ εις Χεβρων, λεγοντες, Ιδου, οστουν σου και σαρξ σου ειμεθα. Και προτερον ετι και οτε επουλευεν ο Σαουλ, επων επηρετησεν ανθρωπος εχοντα πνευμα Μαντειας, δια τουτο εθανατωσεν αυτον και εστρεψε την βασιλειαν εις τον Δαβιδ τον υιον του Δαβιδ.
πρὸς τὸν βασιλέα εἰς Χεβρων· καὶ εκαμεν ὁ Δαβίδ συνθῆκην μετ' αὐτῶν εἰς Χεβρῶν ενωπίον τοῦ Ἐσχολοῦ· καὶ εὑρίσαν τὸν Δαβίδ βασιλέα εἰπον τοῦ Ἰσραηλ, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου τοῦ λαλήθηντα διὰ τοῦ Σαμουήλ. 4Καὶ υπῆγον ὁ Δαβίδ καὶ πάσα ὁ Ἰσραηλ εἰς Ἰερουσαλήμ, ὡς ἐστὶν τὰ Ἰουδαῖοι, οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν. 5Καὶ οἱ κατοικοῦντες τῆς Ἰσραηλ εἰπον πρὸς τὸν Δαβίδ, δεν θέλει εἰσελθείν εὐθεία, ἀλλὰ εὐκρινεῖ τῇ φρουρίῳ τῶν Σιών, ἡτίς ἐστιν πόλις Δαβίδ. 6Καὶ εἶπον οἱ Ιουδαῖοι, Ο ἢ πρῶτος πατήσῃ τῷ πόλει Δαβίδ, θελεῖ εἰσθαναί ἀρχηγόν καὶ στρατηγόν. 7Πρῶτος δὲ ἀνεβῆ οἱ Δαβίδ καὶ πάσα ὁ Ἰσραηλ εἰς Ἰερουσαλήμ, ητίς ἐστὶν η Ιεβους, οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν.

Καὶ υπῆγον ὁ Δαβίδ καὶ πάσα ὁ Ἰσραηλ εἰς Ἰερουσαλήμ, ὡς ἐστὶν τὰ Ἰουδαῖοι, οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν. 8Καὶ εὐκρινεῖ τῇ φρουρίῳ τῶν Σιών, ἡτίς ἐστιν πόλις Δαβίδ. 9Καὶ προεχωρεῖ οἱ Δαβίδ μεγαλυτέροις· καὶ ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων ἐστιν μετὰ αὐτοῦ. 10Οὗτοι δὲ ἐστὶν οἱ ἀρχηγοί τῶν ἀριστὸν τῶν Ἰουδαίων, τοὺς οὓς ἔχει ὁ Δαβίδ, οὓς ἐπιθυμεῖ ἡμεῖς ἐναντίον τῶν Φιλιστίων.
25 ιδου, αυτος εσταθη ενδοξοτερος των τριακοντα, δεν εφθασεν ομως μεχρι των τριων πρωτων· και κατεστησεν αυτον τον Δαβιδ επι των δορυφορων αυτου. 26 Και οι ισχυροι των στρατευματων ησαν Ασαηλ ο αδελφος του Ιωαβ, Ελχαναν τον πιο δορυφορον εκ της Βηθλεεμ, 27 Και κατεστησεν αυτον ο Δαβιδ επι των δορυφορων αυτου.

28 Και οι ισχυροι των στρατευματων ησαν Ασαηλ ο αδελφος του Ιωαβ, Ελχαναν ο υιος του Δωδω εκ της Βηθλεεμ, 29 Σαμμω ο Αρουριτης, Χελης ο Φελωνιτης, 30 Μααραι ο Νετωφαθιτης, Χελεδ ο υιος του Βαανα Νετωφαθιτης.

31 Ιτθαι ο υιος του Ριβαι εκ της Γαα των υιων Βενιαμιν, Βεναιας ο Πιραθωνιτης, 32 Ουραι εκ των κοιλαδων Γαας, Αβιηλ ο Αρβαθιτης, 33 Αζμαβεθ ο Βααρουμιτης, Ελιαβ ο Σααλβωνιτης, 34 οι ισχυροι των αδελφων του Δαβιδ επι των δορυφορων αυτου.

Chapter 12

1 Ουτοι δε ειναι οι ελθοντες προς τον Δαβιδ εις Σικλαγ, ενω ητο ετι κεκλεισμενος απο προσωπου του Σαουλ υιου του Κεις, και ουτοι ησαν εκ των ισχυρων, βοηθουντες εν πολεμω, 2 ωπλισμενοι τοξα, μεταχειριζομενοι και την δεξιαν και την αριστεραν εις το να τοξευωσι λιθους και βελη δια του τοξου, οντες εκ των αδελφων του Σαουλ, εκ των αδελφων του Σαουλ, εκ του Βενιαμιν· 3 Αρις ο εργατας του Γαα, και Ιωας, υιοι του Σεμαα του Γαβααθιτου· και Ιεζιηλ και Φελετ, υιοι του Αζμαβεθ· και Βεραχα και Ιηου ο Αναθωθιτης· και Ισμαια ο Γαβαωνιτης, ισχυρος μεταξυ των τριακοντα και επι των τριακοντα· και Ιερεμιας και Ιααζιηλ και Ιωαναν και Ιωζαβαδ ο Γεδηρωθιτης, 4 Ελουζαι και Ιεριμωθ και Βααλια και Σεμαριας και Σεφατιας ο Αρουφιτης, 5 Ελκανα και Ιεσια και Αζαρεηλ και Ιωεζερ και Ιασωβεαμ, οι Κοριται, 6 και Ιωηλα και Ζεβαδιας, οι υιοι του Ιεροαμ απο Γεδωρ.

7 Και εκ των Γαδιτων εχωρισθησαν τινες και ηλθον προς τον Δαβιδ εις το οχυρωμα εν τη ερημω, δυνατοι εν ισχυι, ανδρες παραταξεως πολεμου, θυρεοφοροι και λογχοφοροι, και τα προσωπα αυτων προσωπα λεοντος, εις δε την ταχυτητα ως αι δορκαδες επι των ορεων· 8 Εσερ, ο αρχων, Οβαδια ο δευτερος, Ελιαβ ο τριτος, 9 Μισμανα ο τεταρτος, Ιερεμιας ο πεμπτος, 10 Μισμανα ο τεταρτος, Ιερεμιας ο πεμπτος, 11 Ατθαι ο εκτος, Ελιηλ ο εβδομος, 12 Ιωαναν ο ογδοος, Ελζαβαδ ο εννατος, 13 Ιερεμιας ο δεκατος, Μαχβαναι ο ενδεκατος. 14 Ουτοι ησαν εκ των υιων του Γαδ, αρχηγοι των στρατευματων, εις οι μικροτερος επι εκατον, και ο μεγαλητερος επι χιλιους.
και προς δυσμας. Ἡλθον ετι εκ των υιων Βενιαμιν και Ιουδα εις το σχυρωμα προς τον Δαβιδ. 16 Και εξηλθεν ο Δαβιδ εις συναντησιν αυτων και αποκριθεις ειπε προς αυτους, Εαν ερχησθε προς εμε εν ειρηνη δια να μοι βοηθησητε, η καρδια μου θελει εισθαι ηνωμενη με σας· αλλ' εαν δια να με προδοσητε εις τους εχθρους μου, ενω δεν ειναι αδικια εις τας χειρας μου, ο Θεος των πατερων ημων ας ιδη και ας ελεγξη τουτο. 18 Και το Πνευμα περιεχυθη εις τον Αμασαι, τον αρχοντα των τριακοντα, και ειπε, Σου ειμεθα, Δαβιδ, και μετα σου, υιε του Ιεσσαι. Ειρηνη, ειρηνη εις σε, και ειρηνη εις τους βοηθους σου· διοτι ο Θεος σου σε βοηθει. Τοτε εδεχθη αυτους ο Δαβιδ και κατεστησεν αυτους αρχηγους των δυναμεων αυτου. 19 Και εκ του Μανασση προσεχωρησαν εις τον Δαβιδ, οτε ηλθε μετα των Φιλισταιων εναντιον του Σαουλ δια να πολεμηση, πλην δεν εβοηθησαν αυτους· διοτι οι ηγεμονες των Φιλισταιων συμβουλευθεντες απεπεμψαν αυτον, λεγοντες, Θελει προσχωρησει προς τον Σαουλ τον κυριον αυτου με κινδυνον των κεφαλων ημων. 20 Ενω επορευετο εις Σικλαγ, προσεχωρησαν εις αυτον εκ του Μανασση, Αδνα και Ιωζαβαδ και Ιεδιαηλ και Μιχαηλ και Ιωζαβαδ και Ελιου και Σιλθαι, αρχηγοι των χιλιαδων του Μανασση· 21 ουτοι εβοηθησαν τον Δαβιδ εναντιον των ληστων· διοτι ησαν παντες δυνατοι εν ισχυι και εγειναν αρχηγοι του στρατευματος. 22 Διοτι τοτε απο ημερας εις ημεραν ηρχοντο προς τον Δαβιδ δια να βοηθησωσιν αυτον, εωσου εγεινε στρατοπεδον μεγα, ως στρατοπεδον Θεου. 23 ουτοι δε ειναι οι αριθμοι των αρχηγων των ωπλισμενων δια πολεμον, των ελθοντων προς τον Δαβιδ εις Χεβρων, δια να στρεψωσιν εις αυτον την βασιλειαν του Σαουλ, κατα τον λογον του Κυριου. 24 οι υιοι του Ιουδα, θυρεοφοροι και λογχοφοροι, εξ χιλιαδες και οκτακοσιοι, ωπλισμενοι δια πολεμον. 25 Εκ των υιων Συμεων, δυνατοι εν ισχυι, επτα χιλιαδες και εκατον. 26 Εκ των υιων Λευι, τεσσαρες χιλιαδες και εξακοσιοι. 27 Και ο Ιωδαε ητο αρχηγος των Ααρωνιτων, και μετ' αυτου ησαν τρεις χιλιαδες και επτακοσιοι· 28 και Σαδωκ, νεος δυνατος εν ισχυι, και εκ του οικου του πατρος αυτου εικοσιδυο αρχηγοι. 29 Και εκ των υιων Βενιαμιν, αδελφων του Σαουλ, τρεις χιλιαδες· διοτι εως τοτε το μεγαλητερον μερος αυτων υπερησπιζετο τον οικον του Σαουλ. 30 Και εκ των υιων Εφραιμ, εικοσι χιλιαδες και εκατον, δυνατοι εν ισχυι, ανδρες ονομαστοι του οικου των πατερων αυτων. 31 Και εκ της ημισειας φυλης του Μανασση, δεκαοκτω χιλιαδες· οιτινες ωνομασθησαν κατ' ονομα, δια να ελθωσι να καμωσι βασιλεα τον Δαβιδ. 32 Και εκ των υιων Ισσαχαρ, ανδρες συνετοι εις την γνωσιν των καιρων, ωστε να γνωριζωσι τι επρεπε να καμνη ο Ισραηλ· οι αρχηγοι αυτων ησαν διακοσιοι· και παντες οι αδελφοι αυτων υπο την διαταγην αυτων. 33 Και εκ του Ζαβουλων, οσοι εξηρχοντο εις πολεμον, παραταττομενοι εις μαχην με παντα τα οπλα του πολεμου, πεντηκοντα χιλιαδες, μαχιμοι εκ παραταξεως, ουχι με διπλην καρδιαν. 34 Και εκ του Νεφθαλι, χιλιοι αρχηγοι, και μετ' αυτων θυρεοφοροι και λογχοφοροι τριακοντα επτα χιλιαδες. 35 Και εκ των Δανιτων, ανδρες παραταττομενοι εις πολεμον, εικοσιοκτω χιλιαδες και εξακοσιοι. 36 Και εκ του Ασηρ, οσοι εξηρχοντο εις πολεμον, μαχιμοι εκ παραταξεως, τεσσαρακοντα χιλιαδες. 37 Και εκ του περαν του Ιορδανου, εκ των Ρουβηνιτων και εκ της ημισειας φυλης του Μανασση, με παντα τα οπλα του πολεμου δια μαχην, εκατον εικοσι χιλιαδες. Παντες ουτοι οι ανδρες οι πολεμισται, μαχιμοι εκ παραταξεως, ηλθον με πληρη καρδιαν εις Χεβρων, δια να καμωσι τον Δαβιδ βασιλεα επι παντα τον Ισραηλ· και παν ετι το επιλοιπον του Ισραηλ ησαν μια καρδια, δια
Καὶ εἰπεν ο Δαβιδ πρὸς πᾶσαν τὴν συναξιν τοῦ Ἰσραήλ, ἐὰν σας φαίνηται καλὸν καὶ ἦνι παρὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἀς ἀποστείλωμεν πάντα πρὸς τοὺς αδελφοὺς ἡμῶν, τοὺς ἐναπολεῖταις ἐν πᾶσῃ τῇ γῇ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ μετʼ αὐτῶν πρὸς τοὺς ιερέας καὶ Λευιτὰς εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν καὶ τὰ περιχώρα, διὰ νὰ συναχθῶσι πρὸς ἡμᾶς· ὠς ἀς μεταφέρωμεν πρὸς ἡμᾶς τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· διὸ τὸ πρᾶγμα ἦτο αἰρετὸν ἐς τοὺς ὀφθαλμοὺς παντὸς τοῦ λαοῦ. Τὸτε ὁ Δαβιδ συνήθροισε πάντα τὸν Ἰσραήλ, ἀπὸ Σιχώρ τῆς Αἰγυπτος ἕως τῆς εἰσοδοῦ Αἰμάθ, διὰ νὰ φέρωσι τὴν κιβωτὸν ἀπὸ Κιριαθ-ιαρεῖμ. Ἀνεβῆ ὁ Δαβιδ καὶ πᾶς ὁ Ἰσραὴλ εἰς Βααλ, εἰς Κιριαθ-ιαρεῖμ τοῦ Ἰουδα, διὰ νὰ αναγαγῆ εἰς οἰκὴν Ωβηδ-ἐδωμ τοῦ Γεθαιοῦ. Καὶ να καμώση τὸν Δαβιδ βασίλεα. 39 Καὶ ἦσαν εκεῖ μετὰ τοῦ Δαβιδ τρεῖς ἡμέρας, τρωγόντες καὶ πινόντες· διὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν εἶχον καμεῖ εἰσομασίαν δὲ αὐτοῦ. 40 Προσέτι, οἱ γείτονευόντες μετʼ αὐτῶν, ἐως τὸν Ἰσσαχαρ, καὶ Ζαβουλῶν καὶ Νεφθαλί, εφέραν τροφὰς ἐπὶ οἴνον καὶ εἰπὶ καμηλῶν καὶ εἰπὶ ἡμιονων καὶ εἰπὶ βοῶν, τροφὰς ἀλευροῦ, παλάθας σὐκῶν καὶ σταφίδας καὶ οἶνον καὶ ελαιὸν καὶ βοὰς καὶ προβάτα, ἀφθονῶς· διὸ τοῦ ἑυφροσύνην εἰς τῷ Ἰσραήλ.

Chapter 13

1 Καὶ συνέβουλευθε ο Δαβιδ μετὰ τῶν χιλιαρχῶν καὶ εκατονταρχῶν, μετὰ πάντων τῶν αρχηγῶν. 2 Καὶ εἰπεν ὁ Δαβιδ πρὸς πᾶσαν τὴν συναξιν τοῦ Ἰσραήλ, ἐὰν σας φαίνηται καλὸν καὶ ἦνι παρὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἀς ἀποστείλωμεν πάντα πρὸς τοὺς αδελφοὺς ἡμῶν, τοὺς ἐναπολεῖταις ἐν πᾶσῃ τῷ λαῷ. Ἐγνώρισεν ο Δαβιδ, ὡς θελὼν φερεῖ πρὸς εαυτὸν τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ; 10 Καὶ εξῆφθη ο Θεὸς τοῦ θηρίου τοῦ Οὐζὰ καὶ επαταξεν αὐτον, δια πετηθησαν τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ ἐπὶ νεὰς αμάξης εἰς τὸν οικὸν Οβηδοῦ. 11 Καὶ απεθάνεσαν οι αὐτοὶ καὶ καὶ άνθρωποι τῆς οἰκίας αὐτῶν· δια πετῆσαν τῆς κιβωτος τοῦ Θεοῦ κατὰ τον Οὐζὰ καὶ επαταξεν αὐτον, διὸ τὸ ἐξῆφθη τῆς οἰκίας αὐτοῦ τῷ θῆριῳ. 12 Καὶ ο Θεός εἶπεν πρὸς τὸν Δαβιδ· διὰ τὴν καταστροφὴν ἔστηκεν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, διὰ τὴν καταστροφὴν τῆς κιβωτος. 13 Καὶ εξῆθη ο Θεὸς τοῦ Ωβηδοῦ καὶ εὐλογήσατο τὴν οἰκίαν τοῦ Ωβηδοῦ καὶ πᾶν ὅσα ἔχει ἡμέρας ταύτης.

Chapter 14

1 ὁ δὲ Χειρὰμ βασίλεις τῆς Τυροῦ απεστείλε πρεσβεῖς πρὸς τὸν Δαβιδ, καὶ ξυλα κεδρινα καὶ κτίστας καὶ ξυλουργοὺς, δια νὰ οἰκοδομήσωσιν οἰκὸν εἰς αὐτὸν. 2 Καὶ εγνώρισεν ο Δαβιδ, οτι ο
Κύριος κατεστήσει αυτόν βασιλέα επί τον Ισραήλ, διότι η βασίλεια αυτού υψώθη εις υψός, διά τον λαον αυτού Ισραήλ. 3 Καὶ ελαβεν ο Δαβις ετι γυναικας εν Ιερουσαλημ· και εγεννησεν ετι ο Δαβις υιους και θυγατερας. 4 Ταυτα δε ειναι τα ονοματα των τεκνων, τα οποια εγεννηθησαν εις αυτον εν Ιερουσαλημ· Σαμμουα και Σωβαβ, Ναθαν και Σολομων 5 και Ιεβαρ και Ελισουα και Ελφαλετ 6 και Νωγα και Νεφεγ και Ιαφια 7 και Ελισαμα και Βεελιαδα και Ελιφαλετ. 8 Ακουσαντες δε οι Φιλισταιοι οτι ο Δαβις εχρισθη βασιλευς επι παντα τον Ισραήλ, ανεβησαν παντες οι Φιλισταιοι να ζητησωσι τον Δαβις. Και ο Δαβις ακουσας, εξηλθεν εναντιον αυτων. 9 Και ηλθον οι Φιλισταιοι και διεχυθησαν εις την κοιλαδα Ραφαειμ. 10 Και ηρωτησεν ο Δαβις τον Θεον, λεγων, να αναβω εναντιον των Φιλισταιων; και θελεις παραδωσει συ αυτους εις την χειρα μου; Και ο Κυριος απεκριθη προς αυτον, Αναβα· διοτι θελω παραδωσει αυτους εις την χειρα σου. 11 Και ανεβησαν εις Βααλ-φερασειμ· και εκει επαταξεν αυτους ο Δαβις. Τοτε ειπε φον τοτε ειπεν ο Δαβις ο Θεος διεκοψε τους εχθρους μου δια χειρος μου, καθως διακοπτονται τα υδατα· δια τουτο εκαλεσαν το ονομα του τοπου εκεινου Βααλ-φερασειμ. 12 Και εκει κατελιπον τους θεους αυτων· και ο Δαβις προσεταξε και κατεκαυθησαν εν πυρι. 13 Οι δε Φιλισταιοι και παλιν διεχυθησαν εις την κοιλαδα· 14 οθεν παλιν ηρωτησεν ο Δαβις τον Θεον· και ο Θεος ειπε προς αυτον, Μη αναβης οπισω αυτων· αλλα στρεψον απ' αυτων και υπαγε επ' αυτους απεναντι των συκαμινων. 15 Και οταν ακουσης θορυβον διαβασεως επι των κορυφων των συκαμινων, τοτε θελεις εξελθει εις την μαχην· διοτι ο Θεος θελει εξελθει εμπροσθεν σου, δια να παταξη το στρατοπεδον των Φιλισταιων. 16 Και εκαμεν ο Δαβις καθως προσεταξεν εις αυτον ο Θεος· και επαταξαν το στρατοπεδον των Φιλισταιων απο Γαβαων εως Γεζερ. 17 Και το ονομα του Δαβις εξηλθεν εις παντας τους τοπους· και ο Κυριος επεφερε τον φοβον αυτου επι παντα τα εθνη.

Chapter 15

1 Και ο Δαβις εκαμεν εις εαυτον οικιας εν τη πολει Δαβις, και ητοιμασε τοπον δια την κιβωτον του Θεου και εστησε σκηνην δι' αυτην. 2 Τοτε ειπεν ο Δαβις, Δεν πρεπει να σηκωσωσι την κιβωτον αυτους ειμη οι Λευιται διοτι αυτους εξελεξεν ο Κυριος δια να σηκονωσи την κιβωτον του Θεου και να λειτουργωσιν εν αυτη διαπαντος. 3 Και συνηθροισεν ο Δαβις τους υιους του Ααρων και τους Λευιτας·

512

Anonymous Greek Bible (Modern)
αρχοντες των πατριων των Λευιτων, αγιασθε σεις και οι αδελφοι σας, και αναβιβασατε την κιβωτον Κυριου του Θεου του Ισραηλ εις τον τοπον τον οποιον ητοιμασα δι' αυτην· 13 διοτι, επειδη σεις δεν εκαμετε τουτο την αρχην, Κυριος ο Θεος ημων εκαμε χαλασμον εν ημιν, καθοτι δεν εξητησαμεν αυτων κατα το διατεταγμενον. 14 Οι ιερεις λοιπον και οι Λευιται ηγιασθησαν, δια να αναβιβασωσι την κιβωτον Κυριου του Θεου του Ισραηλ. 15 Και εσηκωσαν οι ουιοι των Λευιτων την κιβωτον του Θεου επι ωμων με τους μοχλους εφ' εαυτων, καθωσ προσεταξεν ο Μωυσης κατα τον λογον του Κυριου.

13 διοτι, επειδη σεις δεν εκαμετε τουτο την αρχην, Κυριος ο Θεος ημων εκαμε χαλασμον εν ημιν, καθοτι δεν εζητησαμεν αυτον κατα το διατεταγμενον.

14 Οι ιερεις λοιπον και οι Λευιται ηγιασθησαν, δια να αναβιβασωσι την κιβωτον Κυριου του Θεου του Ισραηλ.

15 Και εσηκωσαν οι ουιοι των Λευιτων την κιβωτον του Θεου επι ωμων με τους μοχλους εφ' εαυτων, καθωσ προσεταξεν ο Μωυσης κατα τον λογον του Κυριου.

16 Οι ιερεις λοιπον και οι Λευιται ηγιασθησαν, δια να αναβιβασωσι την κιβωτον Κυριου του Θεου του Ισραηλ. 17 Και εσηκωσαν οι υιοι των Λευιτων την κιβωτον του Θεου επι ωμων με τους μοχλους εφ' εαυτων, καθωσ προσεταξεν ο Μωυσης κατα τον λογον του Κυριου. 18 Και ειπεν ο Δαβιδ προς τους αρχηγους των Λευιτων να στησωσι τους αδελφους αυτων τους ψαλτωδους με οργανα μουσικα, ψαλτηρια και κιθαρας και κυμβαλα, δια να ηχωσιν υψονοντες φωνην εν ευφροσυνη.

19 Και εστησαν οι Λευιται τον Αιμαν υιον του Ιωηλ· και εκ των αδελφων αυτου, τον Ασαφ υιον του Βαραχιου· και εκ των υιων Μεραρι των αδελφων αυτων, τον Εθαν υιον του Κεισαια· 20 και μετ' αυτων, τους δευτερευοντας αδελφους αυτων, Ζαχαριαν, Βεν και Ιεχιηλ και Σεμιραμωθ και Ιεχιηλ και Ουννι, Ελιαβ και Μαασιας και Βεναιας και Μαασιαν και Ματταθιαν και Ελιφελεου και Μικνειαν και Ωβηδ-εδωμ και Ιειηλ, τους πυλωρους. 21 Ουτως οι ψαλτωδοι, Αιμαν, Ασαφ και Εθαν, διωρισθησαν δια να ηχωσι με κυμβαλα χαλκινα· 22 ο δε Ζαχαριας και Αζιηλ και Σεμιραμωθ και Ιεχιηλ και Ουννι και Ελιαβ και Μαασιας και Βεναιας, με ψαλτηρια επι Αλαμωθ· 23 και ο Ματταθιας και Ελιφελεου και Μικνειας και Ωβηδ-εδωμ και Ιειηλ και Αζαζιας, με κιθαρας επι Σεμινιθ, δια να ενισχυσωσι τον τονον. 24 Και ο Χενανιας ητο πρωταοιδος των Λευιτων, προεδρευων εις το αδειν, επειδη ητο συνετος. 25 Ο δε Βαραχιας και Ελκανα ησαν πυλωροι της κιβωτου.

26 Και υπηγαν ο Δαβιδ και οι πρεσβυτεροι του Ισραηλ και οι χιλιαρχοι να αναβιβασωσι την κιβωτον της διαθηκης του Κυριου εκ του οικου του Ωβηδ-εδωμ εν ευφροσυνη.

27 Και οτε ο Θεος ενισχυε τους Λευιτας τους βασταζοντας την κιβωτον της διαθηκης του Κυριου, εθυσιαζον επτα μοσχους και επτα κριους.

28 Και ο Δαβιδ ητο ενδεδυμενος στολην βυσσινην, και παντες οι βασταζοντες την κιβωτον και οι ψαλτωδοι και ο Χενανιας ο πρωταοιδος των ψαλτωδων· και εφορει ο Δαβιδ εφοδ λινουν.

29 Πας ο Ισραηλ ανεβιβαζε την κιβωτον της διαθηκης του Κυριου εν αλαλαγμω και εν φωνη κερατινης και εν σαλπιγξι και εν κυμβαλοις, ηχουντες εν ψαλτηριοις και εν κιθαραις.

Chapter 16

1 Και εφεραν την κιβωτον του Θεου και εστησαν αυτην εν τω μεσω της σκηνης, την οποιαν εστησε δι' αυτην ο Δαβιδ· και προσεφεραν ολοκαυτωματα και ειρηνικας προσφορας ενωπιον του Θεου. 2 Και αφου ετελειωσεν ο Δαβιδ προσφερων τα ολοκαυτωματα και τας ειρηνικας προσφορας, ευλογησε τον λαον εν ονοματι Κυριου. 3 Και διεμοιρασεν εις παντα ανθρωπον εκ του Ισραηλ, απο
ανδρος εως γυναικος, εις εκαστον εν ψωμιν και εν τμημα κρεατος και μιαν φιαλην οινου. 4 Και διωρισεν εκ των Λευιτων δια να λειτουργωσιν εμπροσθεν της κιβωτου του Κυριου, και να μνημονευσωσι και να ευχαριστωσι και να υμνωσι Κυριον τον Θεον του Ισραηλ· 5 τον Ασαφ πρωτον, και δευτερον αυτον τον Ζαχαριαν, επειτα τον Ιειηλ και Σεμιραμωθ και Ιεχιηλ και Ματταθιαν και Ελιαβ και Βεναιαν και Βεναια και Ιααζιηλ, οι ιερεις, εν σαλπιγξι παντοτε εμπροσθεν της κιβωτου της διαθηκης του Θεου. 7 Τοτε πρωτον την ημεραν εκεινην παρεδωκεν ο Δαβιδ εις την χειρα του Ασαφ και των αδελφων αυτου τον ψαλμον τουτον, δια να δοξολογηση τον Κυριον· 8 Δοξολογειτε τον Κυριον· επικαλεισθε το ονομα αυτου· καμετε γνωστα εις τα εθνη τα εργα αυτου. 9 Ψαλλετε εις αυτον· ψαλμωδειτε εις αυτον· λαλειτε περι παντων των θαυμασιων αυτου. 10 Καυχασθε εις το αγιον αυτου ονομα· ας ευφραινηται η καρδια των εκζητουντων τον Κυριον. 11 Ζητειτε τον Κυριον και την δυναμιν αυτου· εκζητειτε το προσωπον αυτου διαπαντος. 12 Μνημονευετε των θαυμασιων αυτου τα οποια εκαμε, των τεραστιων αυτου και των κρισεων του στοματος αυτου, 13 Σπερμα Ισραηλ του δουλου αυτου, υιοι Ιακωβ, οι εκλεκτοι αυτου. 14 Αυτος ειναι Κυριος ο Θεος ημων· εν παση τη γη ειναι αι κρισεις αυτου. 15 Μνημονευετε παντοτε της διαθηκης αυτου, του λογου τον οποιον προσεταξεν εις χιλιας γενεας· 16 της διαθηκης την οποιαν εκαμε προς τον Αβρααμ, και τον ορκον αυτου προς τον Ισαακ· 17 Και εβεβαιωσεν αυτον προς τον Ιακωβ δια νομον, προς τον Ισραηλ δια διαθηκην αιωνιον. 18 Ενω σεις ολιγοστοι τον αριθμον, ολιγοι και παροικοι εν αυτη, 20 και διηρχοντο απο εθνους εις εθνος και απο βασιλειου εις αλλον λαον, 22 δεν αφηκεν ανθρωπον να αδικηση αυτους· μαλιστα υπερ αυτων ηλεγξε βασιλεις, λεγων, Μη εγγισητε τους κεχρισμενους μου, και μη κακοποιησητε τους προφητας μου. 23 Ψαλλετε εις τον Κυριον, πασα η γη· κηρυττετε απο ημερας εις ημεραν την σωτηριαν αυτου. 24 Αναγγειλατε εις τα εθνη την δοξαν αυτου, εις παντας τους λαους τα θαυμασια αυτου. 25 Διοτι μεγας ειναι ο Κυριος και αξιυμνητο σφοδρα, και ειναι φοβερος υπερ παντας τους θεους. 26 Διοτι παντες οι θεοι των εθνων ειναι ειδωλα· ο δε Κυριος τους ουρανους εποιησε. 27 Δοξα και μεγαλοπρεπεια ειναι ενωπιον αυτου· ισχυς και αγαλλιασις εν τω τοπω αυτου. 28 Αποδοτε εις τον Κυριον, πατριαι των λαων, αποδοτε εις τον Κυριον δοξαν και κρατος. 29 Αποδοτε εις τον Κυριον την δοξαν του ονοματος αυτου· λαβετε προσφορας και ελθετε ενωπιον αυτου· προσκυνησατε τον Κυριον εν τω μεγαλοπρεπει αγιαστηριω αυτου. 30 Φοβεισθε απο προσωπου αυτου, πασα η γη· η οικουμενη θελει βεβαιως εισθαι εστερεωμενη, δεν θελει σαλευθη. 31 Ας ευφραινωνται τα δενδρα του δασους εν τη παρουσια του Κυριου· διοτι ερχεται δια να κρινη την γην. 32 Δοξολογειτε τον Κυριον· διοτι ειναι αγαθος· διοτι το ελεος αυτου μενει εις τον αιωνα. 35 Και ειπατε, Σωσον ημας, Θεε της σωτηριας ημων, και συναγαγε ημας και ελευθερωσον ημας εκ των εθνων, δια να δοξολογησων το ονομα σου σαλαβων σου. 36 Ευλογητος Κυριος ο Θεος του Ισραηλ απ' αιωνος και εως αιωνος. 37 Τοτε αφηκεν εκει εμπροσθεν της κιβωτου της διαθηκης του Κυριου τον
Ασαφ και τους αδελφούς αυτού, δια να λειτουργώσουν εμπροσθεν της κιβωτού παντότε, κατά το απαιτούμενον εκαστής ήμερας· καὶ τον Ωβηβ-έδωμ και τους αδελφούς αυτού, εξηκοντα οκτώ καὶ τον Ωβηβ-έδωμ τον υιον του Ιεδουθουν, και τον Ωσα, δια πυλωρους· καὶ τον Σαδωκ τον ιερεα και τους αδελφους αυτου τους ιερεις, εμπροσθεν της σκηνης του Κυριου εν τω υψηλω τοπω των νομων του Κυριου, δια να προσφερωσιν ολοκαυτωματα προς τον Κυριον επι του θυσιαστηριου των ολοκαυτωματων παντοτε πρωι και εσπερας, και να καμνωσι κατα παντα τα γεγραμμενα εν τω νομω του Κυριου, τον οποιον προσεταξεν εις τον Ισραηλ· και μετ' αυτων τον Αιμαν και Ιεδουθουν και τους λοιπους τους εκελεγμενους, οιτινες διωρισθησαν κατ' ονομα, διοτι το ελεος αυτου μενει εις τον αιωνα· και μετ' αυτων τον Αιμαν και Ιεδουθουν, με σαλπιγγας και κυμβαλα, δια εκεινους οιτινες επρεπε να ηχωσι, και με οργανα μουσικα του Θεου. Οι δε υιοι του Ιεδουθουν ησαν πυλωροι.

Chapter 17

1 Αφου δε εκαθησεν ο Δαβιδ εν τω οικω αυτου, ειπεν ο Δαβιδ προς Ναθαν τον προφητην, Ιδου, εγω κατοικω εν οικω κεδρινω, η δε κιβωτος της διαθηκης του Κυριου υπο παραπετασματα. Και ειπεν ο Ναθαν προς τον Δαβιδ, Καμε παν το εν τη καρδια σου· διοτι ο Θεος ειναι μετα σου. Και την νυκτα εκεινην εγεινε λογος του Θεου προς τον Ναθαν, λεγων,

2 Υπαγε και ειπε προς τον Δαβιδ τον δουλον μου, ουτω λεγει Κυριος· Συ δεν θελεις οικοδομησει εις εμε τον οικον δια να κατοικω· διοτι δεν κατωκησα εν οικω, αφ' ης ημερας ανεβιβασα τον Ισραηλ εξ Αιγυπτου, μεχρι της ημερας ταυτης· αλλ' ημην απο σκηνης εις σκηνην και απο κατασκηνωματος εις κατασκηνων.

3 Πανταχου οπου περιεπατησα μετα παντος του Ισραηλ, ελαλησα ποτε προς τινα εκ των κριτων του Ισραηλ, τους οποιους προσεταξα να ποιμανωσι τον λαον μου, λεγων, Δια τι δεν ωκοδομησατε εις εμε οικον κεδρινον; Τωρα λοιπον ουτω θελεις ειπει προς τον Δαβιδ τον δουλον μου· Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων· Εγω σε ελαβον εκ της μανδρας, απο οπισθεν των προβατων, δια να ησαι ηγεμων επι τον λαον μου τον Ισραηλ· Και θελω διορισει τοπον δια τον λαον μου τον Ισραηλ, και θελω φυτευσει αυτους, και θελουσι κατοικει εν των ονομα ιδιω εαυτων και δεν θελουσι μεταφερεσθαι πλεον· και οι υιοι της αδικιας δεν θελουσι καταθλιβει αυτους πλεον ως το προτερον και ως απο των ημερων καθ' ας κατεστησα κριτας επι τον λαον μου Ισραηλ. Και θελω ταπεινωσει παντας τους εχθρους σου. Αναγγελω σοι ετι, οτι ο Κυριος θελει οικοδομησει οικον εις σε.

4 Και αφου πληρωθωσιν αι ημεραι σου, δια να υπαγης μετα των πατερων σου, θελω αναστησει μετα σε το σπερμα σου, το οποιον θελει εισθαι εκ των υιων σου, και θελω στερεωσει την βασιλειαν αυτου.

5 Αυτος θελει οικοδομησει εις εμε οικον, και θελω στερεωσει τον θρονον αυτου εως αιωνος. Εγω θελω εισθαι εις αυτον πατηρ, και αυτος θελει εισθαι εις εμε υιος· και δεν θελω αφαιρεσει το ελεος μου απ'
αυτον, ως αφηρεσα αυτο απ’ εκεινον οστις ητο προ σου· 14 αλλα θελω στησει αυτον εν τω οικω
μου και εν τη βασιλεια μου εως του αιωνος· και ο θρονος αυτου θελει εισθαι εστερεωμενος εις
tον αιωνα. 15 Κατα παντας τουτους τους λογους και καθ’ ολην ταυτην την ορασιν, ουτως ελαλησεν
ο Ναθαν προς τον Δαβιδ. 16 Τοτε εισηλθεν ο βασιλευς Δαβιδ και εκαθησεν ενωπιον του Κυριου
και ειπε, Τις ειμαι εγω, Κυριε Θεε, και τις ο οικος μου, ωστε με εφερες μεχρι τουτου; 17 Αλλα και
tουτο εσταθη μικρον εις τους οφθαλμους σου, Θεε· και ελαλησας περι του οικου του δουλου σου
δια μελλον μακρον, και επεβλεψας εις Εμε ως εις ανθρωπον υψηλου βαθμου κατα την καταστασιν,
Κυριε Θεε. 18 Τι δυναται να ειπη πλεον ο Δαβιδ προς σε περι της εις τον δουλον σου τιμης; διοτι
συ γνωριζεις τον δουλον σου. 19 Κυριε, χαριν του δουλου σου και κατα την καρδιαν σου εκαμες
πασαν ταυτην την μεγαλωσυνην, δια να καμης γνωστα παντα ταυτα τα μεγαλεια. 20 Κυριε, δεν
ειναι ομοιος σου, ουδε ειναι Θεος εκτος σου κατα παντα οσα ηκουσαμεν με τα ωτα ημων. 21 Και
tι αλλο εθνος επι της γης ειναι ωστε με εφερες μεχρι τουτου, Θεος· και ελαλησας περι του οικου του δουλου σου
δια μελλον μακρον, και επεβλεψας εις Εμε ως εις ανθρωπον υψηλου βαθμου κατα την καταστασιν,
Κυριε Θεε. 18 Τοτε εισηλθεν ο βασιλευς Δαβιδ και εκαθησεν ενωπιον του Κυριου
και ειπε, Τις ειμαι εγω, Κυριε Θεε, και τις ο οικος μου, ωστε με εφερες μεχρι τουτου; 17 Αλλα και
tουτο εσταθη μικρον εις τους οφθαλμους σου, Θεε· και ελαλησας περι του οικου του δουλου σου
δια μελλον μακρον, και επεβλεψας εις Εμε ως εις ανθρωπον υψηλου βαθμου κατα την καταστασιν,
Κυριε Θεε.

Chapter 18

1 Μετα δε ταυτα επαταξεν ο Δαβιδ τους Φιλισταιους και κατετροπωσεν αυτους, και ελαβε την
Γαθ και τας κωμας αυτης εκ χειρος των Φιλισταιων. 2 Και επαταξε τους Μωαβιτας, και εγειναν
οι Μωαβιται δουλοι του Δαβιδ υποτελεις. 3 Επαταξεν ετι ο Δαβιδ τον Αδαρεζερ βασιλεα της Σωβα,
εν Αιμαθ, οτε επορευετο να στηση την εξουσιαν αυτου επι τον ποταμον Ευφρατην. 4 Και ελαβεν
ο Δαβιδ εξ αυτων χιλιας αμαξας και επτα χιλιαδας ιππεων και εικοσι χιλιας πεζων· και
eνευροκοπησεν ο Δαβιδ παντας τους ιππους των αμαξων και εφυλαξεν εξ αυτων εκατον αμαξας.
5 Και οταν ηλθον οι Συριοι της Δαμασκου δια να βοηθησωσι τον Αδαρεζερ βασιλεα της Σωβα, ο Δαβιδ
επαταξεν εικοσιδυο χιλιας ανδρων. 6 Και εβαλεν ο Δαβιδ φρουρας εν τη Συρια της Δαμασκου· και οι Συριοι εγειναν δουλοι του Δαβιδ υποτελεις. Και εσωσεν ο Κυριος τον Δαβιδ
παντασια επου επορευετο. 7 Και ελαβεν ο Δαβιδ τας ασπιδας τας χρυσας, αιτινες ησαν επι τους
δούλους του Αδαρέζερ, και εφερεν αυτας εις Ιερουσαλήμ. 8 Και εκ της Τιβαθ και εκ της Χουν,
πολεων του Αδαρέζερ, ελαβεν ο Δαβιδ χαλκον πολυν σφοδρα, εκ του οποιου ο Σολομων εκαμε
την χαλκινην θαλασσαν και τα στυλου και τα σκευη τα χαλκινα. 9 Ακουσας δε ο Θου βασιλευς
της Αιμαθ οτι επαταξεν ο Δαβιδ πασαν την δυναμιν του Αδαρεζερ βασιλεως της Σωβα, 10 απεστειλεν
Αδωραμ τον υιον αυτου προς τον βασιλεα Δαβιδ, δια να χαιρετηση αυτον και να ευλογηση αυτον,
οτι κατεπολεμησε τον Αδαρεζερ και επαταξεν αυτον· διοτι ο Αδαρεζερ ητο πολεμιος του Θου·
eφερε δε και παν ειδος σκευων χρυσων, αργυρων και χαλκινων. 11 Και ταυτα αφιερωσεν ο βασιλευς
Δαβιδ εις τον Κυριον, μετα του αργυριου και του χρυσιου τα οποια εφερεν εκ παντων των εθνων,
eκ του Εδωμ και εκ των υιων του Αμμων και εκ των Φιλισταιων και εκ του Αμαληκ.

12 Και ο Αβισαι ο υιος της Σερουιας επαταξε τους Ιδουμαιους εν τη κοιλαδι του αλατος,
dεκαοκτω χιλιαδας. 13 Και εβαλε φρουρας εν τη Ιδουμαια· και παντες οι Ιδουμαιοι εγειναν δουλοι
tου Δαβιδ. Και εσωσεν ο Κυριος τον Δαβιδ πανταχου οπου επορευετο.

Chapter 19

1 Μετα δε ταυτα απεθανεν ο Ναας βασιλευς των υιων Αμμων, και εβασιλευσεν αντ' αυτου ο
υιος αυτου. 2 Και ειπεν ο Δαβιδ, Θελω καμει ελεος προς Ανουν τον υιον του Ναας, επειδη ο πατηρ
αυτου εκαμεν ελεος προς εμε. Και απεστειλεν ο Δαβιδ παρηγορητας προς τον πατερα αυτου. Και ηλθον οι δουλοι του Δαβιδ και εξυρισεν αυτους και απεκοψε το ημισυ των ιματιων αυτων
μεχρι των γλουτων, και απεπεμψεν αυτους.

517
δύνατων. 9 Και εξῆλθον οι υἱοί Αμμών και παρεταχθήσαν εἰς πολέμον κατὰ τὴν πυλὴν τῆς πόλεως· οἱ δὲ βασιλεῖς οἱ εὐλογητές ἦσαν καθ᾽ εαυτοὺς εἰς τὴν πεδιάδα. 10 Βλέπων δὲ ὁ Ἰωάβ, ὁτι ἡ μαχὴ παρεταχθῇ εὐαντίῳ αὐτοῦ ἐμπροσθῆναι καὶ οἰπισθῆναι, ἐξέλεξεν εἰκὸν πάντων τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Ἰσραήλ καὶ παρετάξας αὐτοὺς εὐαντίῳ τῶν Συρίων. 11 Τὸ δέ υπολοίπον τοῦ λαοῦ εὗρων εἰς τὴν χεῖρα τοῦ Ἀβίσαι αὐτοῦ, καὶ παρετάξαν εὐαντίῳ τῶν υἱῶν Αμμών. 12 Καὶ εἶπεν, ἐαν οἱ Συρίοι ἐπεριστράφωσιν κατὰ αὐτόν, τότε λέγεις: ἐὰν δὲ οἱ υἱοί Αμμών ἐπεριστράφωσιν κατʼ αὐτόν, τότε εἰρήνη μετὰ τούτων, καὶ ὁ Κύριος ἄφῃ τὸ αρεστὸν εἰς τοὺς οφθαλμοὺς αὐτοῦ. 13 Καὶ προσῆλθεν ὁ Ἰωάβ καὶ οἱ λαός, ὁ μετʼ αὐτοῦ ἐκ τῆς πολεως· ἐπί τοῦ δὲ Ἰερούσαλημ. 14 Δεδομένη δὲ τοῦ λαοῦ εἴς τὸν Αβίσαι αὐτοῦ, καὶ εἶπεν: ἐὰν δὲ οἱ Συρίοι ἐπεριστράφωσιν κατʼ αὐτόν, τότε λέγεις· ἐὰν δὲ οἱ υἱοί Αμμών ἐπεριστράφωσιν κατὰ αὐτόν, τότε εἰρήνη μετʼ αὐτῶν, καὶ λέγεις: ἐὰν δὲ ἤλθον ἐπὶ τὴν πόλιν, τότε ἄφῃ τὸ αρεστὸν εἰς τοὺς οφθαλμοὺς αὐτοῦ. 15 Καὶ κατεστράφη, καὶ κατετροπήθη παρὰ τοὺς Συρίους. 16 Καὶ οἱ Συρίοι ἐπέστρεψαν εἰς τὴν πόλιν τῶν Συρίων, καὶ ἐκ τοῦ διαμερίσθησαν τοῖς πολεμοῦσιν τοῖς πεζοῖς, καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὸν Ἰερούσαλημ. 17 Καὶ όντως εἶναι οἱ Συρίοι εἰς τοῦ διαμερίσθησαν τοῖς πολεμοῦσιν τοῖς πεζοῖς, καὶ ἐξείλθησαν εἰς τὴν πόλιν τῶν Συρίων. 18 Καὶ οἱ Συρίοι ἐπέστρεψαν εἰς τὴν πόλιν τῶν Συρίων, καὶ ἐξείλθησαν εἰς τὴν πόλιν τῶν Αμμών. 19 Καὶ οἱ Συρίοι ἐπέστρεψαν εἰς τὴν πόλιν τῶν Συρίων, καὶ ἐξείλθησαν εἰς τὴν πόλιν τῶν Αμμών. 20 Καὶ οἱ Συρίοι ἐπέστρεψαν εἰς τὴν πόλιν τῶν Συρίων, καὶ ἐξείλθησαν εἰς τὴν πόλιν τῶν Αμμών.
Ιωναθαν ο υιος του Σαμαα, αδελφου του Δαβιδ, επαταξεν αυτον. Ὁταν εγεννηθησαν εἰς τὸν Ῥαφα ἐν Γαθ· καὶ επεσον διὰ χειρὸς τοῦ Δαβιδ καὶ διὰ χειρὸς τῶν δούλων αὐτοῦ.

Chapter 21

1 Ἄλλῳ ὁ Σατανᾶς ηγερθὲν κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ παρεκίνησε τὸν Δαβίδ να απαρίθμηση τὸν Ἰσραήλ. 2 Καὶ εἰπεν ὁ Δαβίδ πρὸς τὸν Ἰωαβ καὶ πρὸς τοὺς ἀρχοντας τοῦ λαοῦ, Ὕπαγετε, απαρίθμησατε τὸν Ἰσραήλ, απὸ Βηρ-σαβεε εώς Δαν, καὶ φερετε πρὸς ἐμε, διὰ νὰ μαθω, τὸν αριθμὸν αὐτῶν. 3 Ο δὲ Ἰωαβ ἀπεκριθεὶ, ὁ Κύριος νὰ προσθήσῃ εἰς τὸν λαόν αὐτοῦ εκατονταπλασίον αὕτη, τι εἰναι αὐτῷ, κύριε μου βασιλεῦ, δὲν εἰναι πάντες δοῦλοι του κυριου μου; διὰ τι ο κυριος μου επιθυμει τοτε; διὰ τι νὰ γεινη τοτε αμαρτημα εἰς τὸν Ἰσραήλ; 4 Σημαντικὸς δὲν εἶχεν αὐτὸ στὸν Ἰωαβ. Καὶ ἀνεχωρησεν ο Ιωαβ, καὶ περιελθων απαντα τον Ἰσραήλ επεστρεψεν εἰς Ἰερούσαλημ. 5 Καὶ δόθηκεν ο Ιωαβ τὸ ἱερὸν τῆς απαρίθμησεως τοῦ λαοῦ εἰς τὸν Δαβίδ. Καὶ πᾶς ο Ἰσραήλ ἦσαν χιλιαι χιλιαδες καὶ εκατον χιλιαδες ανδρῶν συροντων μαχαιραν· ο δὲ Ιουδας, τετρακοσιαι εβδομηκον χιλιαδες ανδρῶν συροντων μαχαιραν. 6 τους Λευιτας δὲ καὶ Βενιαμιτας δεν ηριθμησε μεταξυ αυτων· διοτι ο λογος του βασιλεως ητο βδελυκτος εἰς τὸν Ιωαβ.

7 Καὶ εφανη κακον εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ Θεοῦ τὸ πραγμα τοῦτο· οθεν επαταξε τον Ἰσραήλ. 8 Τότε εἰπεν ὁ Δαβίδ πρὸς τὸν Θεον, Ἡμαρτησα σφοδρα, πραξας τὸ πραγμα τοῦτο· αλλα τωρα, δεομαι, αφαιρεσον την ανομιαν του δουλου σου· διοτι εμωρανθην σφοδρα.

9 Καὶ ελαλησε Κυριος πρὸς τὸν Γαδ τὸν βλεποντα τοῦ Δαβιδ, λεγων, Ὕπαγε καὶ λαλησον πρὸς τὸν Δαβίδ, λεγων, ουτω λεγει Κυριος· Τρια πραγματα εγω προβαλλω εις σε· εκλεξον εις σεαυτον εν εκ τοτων, και θελω σοι καμει αυτο. 10 Ηλθε λοιπον ο Γαδ πρὸς τὸν Δαβίδ και εἰπε πρὸς αυτον, Ουτω λεγει Κυριος· Εκλεξον εις σεαυτον,

11 η τρια ετη πεινης, η τρεις μηνας να φθειρησα εμπροσθεν των πολεμιων σου και να σε προφθανη η μαχαιρα των εχθρων σου, η τρεις ημερας την ρομφαιαν του Κυριου και το θανατικον εν τη γη, και τον αγγελον του Κυριου εξολοθρευοντα εις παντα τα ορια του Ισραηλ. Τωρα λοιπον ιδε ποιον λογον θελω αναφερει προς τον αποστειλαντα με. 12 Και ειπεν ο Δαβιδ πρὸς τὸν Θεον, Στενα μοι πανταχοθεν σφοδρα· ας πεσω λοιπον εις την χειρα του Κυριου, διοτι οι οικτιρμοι αυτου ειναι πολλοι σφοδρα· εις χειρα δε ανθρωπου ας μη πεσω. 13 Εδωκε λοιπον ο Κυριος θανατικον επι τον Ἰσραήλ· και επεσον εκ του Ἰσραήλ εβδομηκον χιλιαδες ανθρωπων. 14 Εδωκε λοιπον ο Κυριος θανατικον επι τον Ἰσραήλ· και επεσον εκ του Ἰσραήλ εβδομηκον χιλιαδες ανθρωπων. 15 Και προσεβεβηλεν ο Θεος αγγελον εἰς Ἰερούσαλημ, δια νὰ εξολοθρευσῃ αυτὴν· καὶ ενώ εξολοθρευεν, εἰδεν ο Κύριος καὶ μετεμελήθη περὶ τοῦ κακοῦ, καὶ εἰπὲ πρὸς τὸν αγγελὸν τὸν ἐξολοθρευοντα, Ἀρκει ἡδη· σὺρε τὴν χειρά σου. Ἰστατὸ δὲ ὁ αγγέλος τοῦ Κυρίου πλησίον τοῦ αἶλων τοῦ Ὀρνιν τοῦ Ἰεβουσαίου. 16 Ὁ δαβίδ δὲ οφθαλμοὺς αὐτοῦ, εἶδε τὸν αγγέλον τοῦ Κυρίου ἐξελεύσῃς ἡμᾶς εἰς τή θείαν τὴν χειρά σου. Ἡσυχασατο δὲ ο αγγέλος τοῦ Κυρίου πλησίον τοῦ αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ τῆς κακίας τοῦ κακοῦ, καὶ ἐπεσον εκ τοῦ Ἰσραήλ εβδομηκον χιλιαδες ανθρωπων.
οικον του πατρος μου εστω η χειρ σου, και μη επι τον λαον σου προς απωλειαν. 18Τοτε ο αγγελος του Κυριου προσεταξε τον Γαδ να ειπη προς τον Δαβιδ, να αναβη ο Δαβιδ και να στηση θυσιαστηριον εις τον Κυριον εν τω αλωνιω του Ορναν του Ιεβουσαιου. 19Και ανεβη ο Δαβιδ, κατα τον λογον του Γαδ, τον οποιον ελαλησεν εν ονοματι Κυριου. 20Και στραφεις ο Ορναν εις τον αγγελον' και εκφυθησαν οι τεσσαρες υιοι αυτου μετ' αυτου. Ο δε Ορναν ηλωνιζε σιτον. 21Και καθως ηλθεν ο Δαβιδ προς τον Ορναν, αναβλεψας ο Ορναν και ιδων τον Δαβιδ, εξηλθεν εκ του αλωνιου και προσεκυνησε τον Δαβιδ κατα προσωπον εως εδαφους. 22Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Ορναν, Δος μοι τον τοπον του αλωνιου, δια να οικοδομησω εις τον Κυριον· δος μοι αυτον εις την αξιαν τιμην· δια να σταθη η πληγη απο του λαου. 23Και ειπεν ο Ορναν προς τον Δαβιδ, Λαβε αυτο εις σεαυτον, και ας καμη ο κυριος μου ο βασιλευς το αρεστον εις τους οφθαλμους αυτου· Ιδου, διδω τους βοας δια ολοκαυτωμα και τα αλωνικα εργαλεια δια ξυλα και τον σιτον δια προσφοραν εξ αλφιτων· τα παντα διδω. 24Ο δε βασιλευς Δαβιδ ειπε προς τον Ορναν, Ουχι· αλλ' εξαπαντος θελω αγορασει αυτο εις την αξιαν τιμην· διοτι δεν θελω λαβει το σον δια τον Κυριον, ουδε θελω προσφερει ολοκαυτωμα δωρεαν. 25Και εδωκεν ο Δαβιδ εις τον Ορναν, δια τον τοπον, εξακοσιους σικλους χρυσιου κατα βαρος. 26Και ωκοδομησεν εκει ο Δαβιδ θυσιαστηριον εις τον Κυριον, και προσεφερεν ολοκαυτωματα και ειρηνικας προσφορας και επεκαλεσθη τον Κυριον· και επηκουσεν αυτου, αποστειλας εξ ουρανου πυρ επι το θυσιαστηριον της ολοκαυτωσεως. 27Και επεταξε Κυριος τον αγγελον, και εστρεψε την ρομφαιαν αυτου εις την θηκην αυτης. 28Κατ' εκεινον τον καιρον, οτε ο Δαβιδ ειδεν οτι ο Κυριος επηκουσεν αυτου εν τω αλωνιω του Ορναν του Ιεβουσαιου, εθυσιασεν εκει. 29Διοτι η σκηνη του Κυριου, την οποιαν εικασεν ο Μωυσης εν τη ερημω, και το θυσιαστηριον της ολοκαυτωσεως ήσαν κατα τον καιρον εκεινον εν τω υψηλω τοπω εν Γαβαων. 30Και δεν ηδυνατο ο Δαβιδ να υπαγη ενωπιον αυτης δια να ερωτηση τον Θεον, επειδη εφοβειτο εξ αιτιας της ρομφαιας του αγγελου του Κυριου.

Chapter 22

1Τοτε ειπεν ο Δαβιδ, Ουτος ειναι ο οικος Κυριου του Θεου, και τουτο το θυσιαστηριον της ολοκαυτωσεως εις τον Ισραηλ. 2Και προσεταξεν ο Δαβιδ να συναξωσι τους ξενους τους εν γη Ισραηλ· και κατεστησε λιθοτομους δια να λατομησωσι λιθους ξυστους, προς οικοδομησιν του οικου του Θεου. 3Ο Δαβιδ ητοιμασε και σιδηρον πολυν, δια καρφια των θυρωματων των πυλων και δια τας συναρθρωσις· και χαλκον αφθονον αζυγιστον· 4και ξυλα κεδρινα αναριθμητα· διοτι οι Σιδωνιοι και οι Τυριοι εφερον προς τον Δαβιδ αφθονα κεδρινα ξυλα. 5Και ειπεν ο Δαβιδ, Σολομων ο υιος μου ειναι νεος και απαλος· ο δε οικος οστις μελλει να οικοδομηθη εις τον Κυριον πρεπει να ηναι εις ακρον μεγαλοπρεπης, ονομαστος και ενδοξος καθ' ολην την οικουμενην· θελω λοιπον εκαμεν αφθονα ετοιμασιν δι' αυτου. Και εκαμεν ο Δαβιδ αφθονον ετοιμασιν προ του θανατου αυτου. 6Τοτε εκαλεσε Σολομωντα τον υιον αυτου και προσεταξεν εις αυτον να οικοδομηση οικον εις Κυριον τον Θεον του Ισραηλ. 7Και ειπεν ο Δαβιδ προς τον Σολομωντα, Υιε μου, εγω μεν
επεθυμησα εν τη καρδια μου να οικοδομησω οικον εις το ονομα Κυριου του Θεου μου· 8πλην
eγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων, Αιμα πολυ εχυσας και πολεμους μεγαλους εκαμες·
dεν θελεις οικοδομησει οικον εις το ονομα μου, διοτι αιματα πολλα εχυσας επι της γης ενωπιον μου·
9ιδου, θελει γεννηθη εις σε υιος, οστις θελει εισθαι ανθρωπος· και θελω αναπαυσει αυτον απο
παντων των εχθρων αυτου κυκλω· διοτι Σολομων θελει εισθαι ανθρωπος εις το ονομα του, και εν ταυτης
ημεραις αυτου θελω δωσει ειρηνην και ησυχιαν εις τον Ισραηλ· 10ουτος θελει εισθαι εις το ονομα
ουτος θελει οικοδομησει οικον εις το ονομα μου· και ουτος θελει εισθαι εις εμε υιος, και εγω πατηρ
ουτος θελει εισθαι το ονομα αυτου, και εν ταις ημεραις αυτου θελω δωσει ειρηνην και ησυχιαν εις
τον Ισραηλ· 11Τωρα, υιε μου, ο Κυριος εστω μετα σου και ευοδου και οικοδομησον τον οικον
Κυριου του Θεου σου, καθως ελαλησε περι σου. 12Μονον ο Κυριος να σοι δωση σοφιαν και συνεσιν και
να σε καταστησει επι τον Ισραηλ, δια να φυλαττης τον νομον Κυριου του Θεου σου. 13Τοτε
θελεις ευοδωθη, εαν προσεχης να εκπληροις τα διαταγματα και τας κρισεις, τας οποιας ο Κυριος
προσεταξεν εις τον Μωυσην περι του Ισραηλ· ενδυναμου και ανδριζου· μη φοβου και μη πτοηθης.
14Και ιδου, εγω κατα την πτωχειαν μου ητοιμασα δια τον οικον του Κυριου εκατον χιλιαδας ταλαντων
χρυσιου και χιλιας χιλιαδας ταλαντων αργυριου· χαλκον δε και σιδηρον αζυγιστον, διοτι ειναι
αφθονος· ητοιμασα δε και ξυλα και λιθους· και συ προσθες εις ταυτα.
15Εχεις δε εργατας εις πληθος, λιθοτομους και κτιστας και ξυλουργους, και παντος ειδους
σοφους εις παν εργον.
16Του χρυσου, του αργυρου και του χαλκου και του σιδηρου αριθμος δεν ειναι. Σηκωθι και καμνε·
και ο Κυριος εστω μετα σου. 17Ο Δαβιδ προσεταξεν ετι εις παντας τους αρχοντας του Ισραηλ να
βοηθησωσι τον Σολομωντα τον υιον αυτου, λεγων, Δεν ειναι με σας Κυριος ο Θεος σας και εδωκεν εις
την χειρα μου τους κατοικουντας την γην· και η γη υπεταχθη εμπροσθεν του Κυριου και εμπροσθεν
tου λαου αυτου. 18Δοτε λοιπον την καρδιαν σας και την ψυχην σας εις το να ζητητε Κυριον τον
Θεον σας· και σηκωθετε και οικοδομησατε το αγιαστηριον Κυριου του Θεου, δια να φερητε την
κιβωτον της διαθηκης του Κυριου και τα αγια σκευη του Θεου εις τον οικον, οστις μελλει να
οικοδομηση επι τω ονοματι του Κυριου.

Chapter 23
1Και αφου εγηρασεν ο Δαβιδ και ητο πληρης ημερων, εκαμε Σολομωντα τον υιον αυτου βασιλεα
epi τον Ισραηλ. 2Και συνηγαγε παντας τους αρχοντας του Ισραηλ και τους ιερεις και τους Λευιτας.
3Οι δε Λευιται ησαν απηριθμημενοι απο ηλικιας τριακοντα ετων και επανω· και ο αριθμος αυτων
cata kefaiλην αυτων, κατα ανδρα, την γην· και η γη υπεταχθη εμπροσθεν του Κυριου· διοτι εναν
χειρα μου τους κατοικουντας την γην· και η γη υπεταχθη εμπροσθεν του Κυριου και εμπροσθεν
tου λαου αυτου. 5Δοτε λοιπον την καρδιαν σας και την ψυχην σας εις το να ζητητε Κυριον τον
Θεον σας· και σηκωθετε και οικοδομησατε το αγιαστηριον Κυριου του Θεου, δια να φερητε την
κιβωτον της διαθηκης του Κυριου και τα αγια σκευη του Θεου εις τον οικον, οστις μελλει να
οικοδομηση επι τω ονοματι του Κυριου.
καὶ Αζιηλ καὶ Χαρραν, τρεις. Ουτοὶ ἦσαν οἱ αρχηγοὶ τῶν πατριων του Λααδαν. 10 Υἱοὶ δὲ του Σιμει, Ιααθ, Ζινα καὶ Ιεους καὶ Βερια. Ουτοὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ του Σιμει, τεσσαρες. 11 Καὶ ο Ιααθ ὁτο ο ἁρχηγος, καὶ Ζιζα ὁ δευτερος· ὁ δ Ιεους καὶ Βερια δὲν εἶχον πολλοὺς υιους· δια τουτο ἤρισθησαν ομοι, ως μια πατρια. 12 Οι υιοι του Κααθ, Αμραμ, Ισααρ, Χεβρων και Οζιηλ, τεσσαρες. 13 Οι υιοι του Αμραμ, Λευις και Μωυσης· καὶ ο Αρων ᾧτο κεχωρισμενος, αυτος καὶ οι υιοι αυτου, δια να αγιαζωσι τα αγιωτατα πραγματα παντοτε, δια να θυμιαζωσιν ενωπιον του Κυριου, να λειτουργωσιν εις αυτον και να ευλογωσιν εν τω ονοματι αυτου δια παντος. 14 Του δε Μωυσεως του ανθρωπου του Θεου, οι υιοι αυτου συνηριθμησαν μετα της φυλης του Λευι, 15 Οι υιοι του Μωυσεως ησαν Γηρσωμ και Ελιεζερ. 16 Εκ των υιων του Γηρσωμ ο Σεβουηλ ητο ο αρχηγος. 17 Και οι υιοι του Ελιεζερ ησαν. 18 Εκ των υιων του Ισααρ ο Σελωμειθ ητο ο αρχηγος. 19 Οι υιοι του Χεβρων ησαν Ιεριας ο πρωτος, Αμαριας ο δευτερος, Ιααζιηλ ο τριτος καὶ Ιεκαμεαμ ο τεταρτος. 20 Οι υιοι του Οζιηλ, Μιχα ο πρωτος καὶ Ιεσια ο δευτερος. 21 Οι υιοι του Μεραρι, Μααλι και Μουσι· οι υιοι του Μααλι, Ελεαζαρ και Κεις. 22 Απεθανε δε ο Ελεαζαρ, μη εχων υιους, αλλα θυγατερας· και ελαβον αυτας οι αδελφοι αυτων οι υιοι του Κεις. 23 Οι υιοι του Μουσι, Μααλι και Εδερ και Ιερεμωθ, τρεις. 24 Ουτοι ησαν οι υιοι του Λευι, κατα τους οικους των πατερων αυτων, αρχηγοι των πατριων, κατα την απαριθμησιν αυτων, απαριθμηθεντες κατ' ονομα, κατα κεφαλην, οιτινες εκαμνον τα εργα της υπηρεσιας του οικου του Κυριου, απο ηλικιας εικοσι ετων και επανω. 25 Διοτι ο Δαβιδ ειπε, Κυριος ο Θεος του Ισραηλ εδωκεν αναπαυσιν εις τον λαον αυτου, και θελει κατοικει εν Ιερουσαλημ δια παντος· 26 οι δε Λευιται δεν θελουσι πλεον βασταζει την σκηνην και παντα τα σκευη αυτης δια την υπηρεσιαν αυτης. 27 Ωθεν κατα τους τελευταιους λογους του Δαβιδ, οι υιοι Λευι ησαν απηριθμημενοι απο εικοσι ετων και επανω· 28 Επειδη το εργον αυτων ητο να παριστανται εις τους υιους του Ααρων, εν τη υπηρεσια του οικου του Κυριου, επι τας αυλας και επι τα οικηματα και επι τον καθαρισμον παντων των αγιων πραγματων καὶ εις το να καμμωσι την υπηρεσιαν του οικου του Θεου, και δια τους θρησκειους λογους του Δαβιδ, οι υιοι Λευι ησαν απηριθμημενοι απο εικοσι ετων και επανω· 29 Και απεθανον ο Ναδαβ και ο Αβιουδ, Ελεαζαρ και Ιθαμαρ. 30 Ωθεν κατα τους τελευταιους λογους του Δαβιδ, οι υιοι Λευι ησαν απηριθμημενοι απο εικοσι ετων και επανω· 31 Και δια τους υιους του Ααρων, και δια την σεμιδαλιν εις τας εξ αλφιτων προσφορας και δια τα αζυμα λαγανα και δια τας τηγανιτας και δια τα φρυγανωτα και δια τα ειδος μετρου, και δια να ιστανται καθ' εκαστην πρωιαν και εσπεραν, δια να υμνωσι και να δοξολογωσι τον Κυριον· 32 Και δια να φυλαττωσι την φυλακην της σκηνης του μαρτυριου και την φυλακην του αγιαστηριου και την φυλακην των υιων του Ααρων των αδελφων αυτων εν τη υπηρεσια του οικου του Κυριου.

Chapter 24

1 Και αυται ησαν αι διαιρεσεις των υιων του Ααρων· οι υιοι του Ααρων, Ναδαβ και Αβιουδ, Ελεαζαρ και Ιθαμαρ. 2 Και απεθανον ο Ναδαβ και ο Αβιουδ εμπροσθεν του πατρος αυτων, καὶ δὲν
εἰχον υἱοὺς ὁθὲν ἐρατεύσαν ὁ Ελεάζαρ καὶ ὁ Ιθαμαρ. Ὅταν διήρεσαν αὐτοὺς ὁ Δαβὶδ, τόν τε Σαδὼκ εἰς τῶν υἱῶν Ελεάζαρ, καὶ τὸν Ἀχιμέλεχ ἐκ τῶν υἰῶν τοῦ Ιθαμαρ, κατὰ τὰ χρῆ αὐτῶν εἰς τὴν υπηρεσίαν αὐτῶν. Ἐυρεθῆσαν δὲ πλεῖον ἀρχηγὸν εἰς τῶν υἱῶν Ἰθαμαρ· καὶ διήρεθησαν ὡς· ἐκ τῶν υἱῶν Ελεάζαρ ἦσαν δέκαεξ ἀρχηγοὶ οἰκοῦ πατέρων· καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ιθαμαρ ὁμών ἀρχηγοὶ τοῦ οἰκοῦ τῶν πατέρων αὐτῶν. Διήρεσαν δὲ αὐτοὺς διὰ κληρῶν, τούτους ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ναθαναήλ, ὁ ἐκ τῶν Λευίτων, ἐμπροσθεν τοῦ βασιλείου καὶ τῶν αρχοντῶν καὶ τῶν πατριῶν τῶν ἱερεῶν καὶ Λευίτων, λαμβανομένης μιᾶς πατριᾶς εἰς τὸν Ελεάζαρ καὶ μιᾶς εἰς τὸν Ιθαμαρ. Ὅταν τῶν ἱερεῶν ἦσαν ὑπηρεσίαν εἰς τὸν ἱερὸν, ὁ πρὸς ἐκ τῶν αὐτῶν. Ἐμπροσθεν δὲ τῶν πατριῶν τῶν ἱερεῶν καὶ τῶν Λευίτων, ἐπετράπετο εἰς τὸν θέατρον τοῦ βασιλείου καὶ τῶν αρχοντῶν, λαμβανομένης μιᾶς πατριᾶς εἰς τὸν Ελεάζαρ καὶ μιᾶς εἰς τὸν Ιθαμαρ. Ὅταν διήρεσαν ἀρχηγούς ἐκ τῶν πατριῶν τῶν ἱερεῶν καὶ τῶν Λευίτων, λαμβανομένης μιᾶς πατριᾶς εἰς τὸν Ελεάζαρ καὶ μιᾶς εἰς τὸν Ιθαμαρ. Ἐμπροσθεν δὲ τῶν πατριῶν τῶν ἱερεῶν καὶ τῶν Λευίτων, λαμβανομένης μιᾶς πατριᾶς εἰς τὸν Ελεάζαρ καὶ μιᾶς εἰς τὸν Ιθαμαρ.
κυμβαλοῖς· καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν εργαζομένων κατὰ τὴν ὑπηρεσίαν αυτῶν, ἦτο, ἐκ τῶν υἱῶν Ἀσαφ, Ζακχουρ καὶ Ἰωσηφ καὶ Νεθανιας καὶ Ασαρηλα, υἱοὶ Ἀσαφ, υπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ Ἀσαφ, τοῦ ὑμνοῦντος, κατὰ τὴν διαταξῆν του βασιλέως· τοῦ ἱεδουθούν· οἱ υἱοὶ τοῦ ἱεδουθούν, Γεδαλιας καὶ Σερι καὶ Ιεσαιας, Σιμε, Ασαβιας καὶ Ματταθιας, εξ, υπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ πατρὸς αυτῶν ἱεδουθοῦν, ὡς ἴμων δοξολογοῦν τοῦ Κυρίου·

του Ιεδουθουν· οι υιοι του Ιεδουθουν, Γεδαλιας και Σερι και Ιεσαιας, Σιμει, Ασαβιας και Ματταθιας, εξ, υπο την οδηγιαν του πατρος αυτων Ιεδουθουν, οστις υμνωδει εν κιθαρα, υμνων και δοξολογων τον Κυριον·

του Αιμαν· οι υιοι του Αιμαν, Βουκκιας, Ματθανιας, Οζιηλ, Σεβουηλ και Ιεριμωθ, Ανανιας, Αναν, Ελιαθα, Γιδδαλθι και Ρομαμθι-εζερ, Ιωσβεκασα, Μαλλωθι, Ωθιρ και Μααζιωθ·

παντες ουτοι ησαν οι υιοι του Αιμαν του βλεποντος του βασιλεως εις τους λογους του Θεου, διωρισμενοι εις το να υψονωσι το κερας. Εδωκε δε ο Θεος εις τον Αιμαν δεκατεσσαρας υιους και τρεις θυγατερας.

Παντες ουτοι υπο την οδηγιαν του πατρος αυτων υμνωδουντες εν τω οικω του Κυριου, εν κυμβαλοις, ψαλτηριοις και κιθαραις, δια την υπηρεσιαν του οικου του Θεου, κατα την διαταξιν του βασιλεως προς τον Ασαφ και Ιεδουθουν και Αιμαν.

και εγεινεν ο αριθμος αυτων, μετα των αδελφων αυτων, των δεδιδαγμενων τα ασματα του Κυριου, διακοσιοι ογδοηκον οκτω, παντες συνετοι.

και ερριψαν κληρους περι της υπηρεσιας, εξ ισου ο μικρος καθως ο μεγαλος, ο διδασκαλος καθως ο μαθητης.

ο πρωτος δε κληρος εξηλθε δια τον Ασαφ εις τον Ιωσηφ· ο δευτερος εις τον Γεδαλιαν· ουτος και οι αδελφοι αυτου και οι υιοι αυτου ησαν δωδεκα.

ο τριτος εις τον Ζακχουρ· ουτος, οι υιοι αυτου και οι αδελφοι αυτου, δωδεκα.

ο τεταρτος εις τον Ισερι· ουτος, οι υιοι αυτου και οι αδελφοι αυτου, δωδεκα.

ο εκτος εις τον Βουκκιαν· ουτος, οι υιοι αυτου και οι αδελφοι αυτου, δωδεκα.

ο εβδομος εις τον Ιεσαρηλα· ουτος, οι υιοι αυτου και οι αδελφοι αυτου, δωδεκα.

ο εκτεταρτος εις τον Ιεσαιαν· ουτος, οι υιοι αυτου και οι αδελφοι αυτου, δωδεκα.

ο εκτεττεταρτος εις τον Ματθανιαν· ουτος, οι υιοι αυτου και οι αδελφοι αυτου, δωδεκα.

ο εκτετεττεταρτος εις τον Σιμει· ουτος, οι υιοι αυτου και οι αδελφοι αυτου, δωδεκα.

ο εκτετετεττεταρτος εις τον Αζαρεηλ· ουτος, οι υιοι αυτου και οι αδελφοι αυτου, δωδεκα.

ο εκτετετετεττεταρτος εις τον Ασαβιαν· ουτος, οι υιοι αυτου και οι αδελφοι αυτου, δωδεκα.

ο εκτετετετετεττεταρτος εις τον Σουβαηλ· ουτος, οι υιοι αυτου και οι αδελφοι αυτου, δωδεκα.

ο εκτετετετετετεταρτος εις τον Γιδδαλθι· ουτος, οι υιοι αυτου και οι αδελφοι αυτου, δωδεκα.
Chapter 26

1 Περί δε των διαιρεσεων των πυλωρών· εκ των Κοριτών ητο Μεσελεμίας ο υιος του Κορέ, εκ των υιων Ασαφ. 2 Και οι υιοι του Μεσελεμία ησαν Ζαχαρίας ο πρωτοτοκος, Ιεδιαηλ ο δευτερος, Ζεβαδίας ο τριτος, Ιαθνιηλ ο τεταρτος, 3 Ελαμ ο πεμπτος, Ιωαναν ο εκτος, Ελιωηναι ο εβδομος. 4 οι δε υιοι του Ωβηδ-εδωμ, Σεμαιας ο πρωτοτοκος, Ιωζαβαδ ο δευτερος, Ιωαχ ο τριτος και Σαχαρ ο τεταρτος και Ναθαναηλ ο πεμπτος, 5 Αμμιηλ ο εκτος, Ισσαχαρ ο εβδομος, Φεουλθαι ο ογδοος· διοτι ο Θεος ευλογησεν αυτον. 6 Και εις Σεμαιαν τον υιον αυτου εγεννηθησαν υιοι, οιτινες εξουσιαζον επι του πατρικου οικου αυτων· διοτι ησαν δυνατοι εν ισχυι.

7 οι υιοι του Ωβηδ-εδωμ, Σεμαιας ο πρωτοτοκος, Ιωζαβαδ ο δευτερος, Ιωαχ ο τριτος και Σαχαρ ο τεταρτος και Ναθαναηλ ο πεμπτος, 8 Αμμιηλ ο εκτος, Ισσαχαρ ο εβδομος, Φεουλθαι ο ογδοος· διοτι ο Θεος ευλογησεν αυτον. 9 Και εις Σεμαιαν τον υιον αυτου εγεννηθησαν υιοι, οιτινες εξουσιαζον επι του πατρικου οικου αυτων· διοτι ησαν δυνατοι εν ισχυι.

10 Και εις Σεμαιαν τον υιον αυτου εγεννηθησαν υιοι, οιτινες εξουσιαζον επι του πατρικου οικου αυτων· διοτι ησαν δυνατοι εν ισχυι.

11 Και εις Σεμαιαν τον υιον αυτου εγεννηθησαν υιοι, οιτινες εξουσιαζον επι του πατρικου οικου αυτων· διοτι ησαν δυνατοι εν ισχυι.

12 Μεταξυ αυτων εγειναν αι διαιρεσεις των πυλωρων· οι αρχηγοι των δυνατων ειχον τας φυλακας εξ ισου με τους αδελφους αυτων, δια να υπηρετωσιν εν τω οικω του Κυριου. 13 Και ερριψαν κληρους εξ ισου ο μικρος καθως και ο μεγαλος, κατ' οικον των πατερων αυτων, περι εκαστης πυλης. 14 Και επεσεν ο κληρος της προς ανατολας εις τον Σελεμιαν. Τοτε ερριψαν κληρους δια τον Ζαχαριαν τον υιον αυτου, συμβουλον σοφον· και ο κληρος αυτου εξηλθε δια την προς βορραν.

15 Εις τον Ωβηδ-εδωμ, δια την προς νοτον· και εις τους υιους αυτου, δια τον οικον της συναξεως. 16 Εις τον Σουφιμ και Ωσα, δια την προς δυσμας, μετα της πυλης Σαλεχεθ, φυλακη απεναντι φυλακης. 17 Κατα ανατολας ησαν εξ Λευιται, προς βορραν τεσσαρες την ημεραν, προς νοτον τεσσαρες την ημεραν και προς τον οικον της συναξεως ανα δυο. 18 Εις Παρβαρ προς δυσμας τεσσαρες κατα την οδον της αναβασεως, και δυο εις Παρβαρ. 19 Αυται ειναι αι διαιρεσεις των πυλωρων μεταξυ των υιων Κορε και μεταξυ των υιων Μεραρι.

20 Και εκ των Λευιτων ο Αχια ητο επι τους θησαυρους του οικου του Θεου και επι τους θησαυρους των αφιερωματων. 21 Περί δε των υιων του Λααδαν οι υιοι του Ηγορωνιτου Λααδαν, αρχηγοι των πατριων του Λααδαν του Γηρσωμ, υιου του Μωυσεως· ητο επιστατης επι τους θησαυρους. 22 Οι δε αδελφοι αυτου εκ του Ελιεζερ, του οποιου ο υιος ητο ο Ρεαβιας, και Ιεσαιας ο υιος τουτου, και Ιωραμ ο υιος τουτου, και Ζιχρι ο υιος τουτου, και Σελωμειθ ο υιος τουτου· 23 ο Σελωμειθ ουτος και οι αδελφοι αυτου ησαν επι παντας τους θησαυρους, τα οποια Δαβιδ ο βασιλευς και οι αρχοντες των πατριων, οι χιλιαρχοι και οι εκατονταρχοι, και οι αρχηγοι του στρατευματος, αφιερωσαν.

24 Εκ των πολεμων και εκ των λαφυρων εκαμον την αφιερωσιν, δια να επισκευαζωσι τον οικον του Κυριου. 25 Και οι, τι Σαμουηλ ο βλεπων, και Σαουλ ο υιος του Κεις, και Αβενηρ ο υιος του Νηρ, και Ιωαβ ο υιος της
Σερουιας, αφιερωσαν, παν αφιερωμα ητο υπο την χειρα του Σελωμειθ και των αδελφων αυτου.

29 Περι των Ισααριτων· ο Χενανιας και οι υιοι αυτου ησαν δια τας εξω υποθεσεις επι του Ισραηλ, επισταται και κριται.

30 Περι δε των Χεβρωνιτων· ο Ασαβιας και οι αδελφοι αυτου, ισχυροι, χιλιοι επτακοσιοι ησαν εφοροι του Ισραηλ εντευθεν του Ιορδανου προς δυσμας, δια πασας τας υποθεσεις του Κυριου και δια την υπηρεσιαν του βασιλεως.

31 Μεταξυ των Χεβρωνιτων ητο Ιεριας ο αρχηγος, μεταξυ των Χεβρωνιτων κατα τας γενεας αυτων, κατα τας πατριας. Εν τω τεσσαρακοστω ετει της βασιλειας του Δαβιδ εξητασθησαν και ευρεθησαν μεταξυ αυτων δυνατοι εν ισχυι, εν Ιαζηρ Γαλααδ.

32 Και οι αδελφοι αυτου, ισχυροι, ησαν δυο χιλιαδες και επτακοσιοι αρχηγοι πατριων, τους οποιους κατεστησε Δαβιδ ο βασιλευς επι τους Ρουβηνιτας και τους Γαδιτας και το ημισυ της φυλης Μανασση, δια παν πραγμα του θεου και δια τας υποθεσεις του βασιλεως.

Chapter 27

1 Οι δε υιοι Ισραηλ κατα την απαριθμησιν αυτων, οι αρχηγοι των πατριων και οι χιλιαρχοι και οι εκατονταρχοι και οι αξιωματικοι αυτων οι υπηρετουντες τον βασιλεα, καθ' υλην την ταξιν των διαιρεσεων, αιτινες εισηρχοντο και εξηρχοντο κατα μηνα εις παντας τους μηνας του ενιαυτου, ησαν εικοσιτεσσαρες χιλιαδες εις εκαστην διαιρεσιν.

2 Επι της διαιρεσεως της πρωτης, δια τον πρωτον μηνα, ητο Ιασωβεαμ ο υιος του Ζαβδιηλ· και εν τη διαιρεσει αυτου ησαν εικοσιτεσσαρες χιλιαδες.

3 Ουτος ητο εκ των υιων του Φαρες, αρχων παντων των αρχοντων των στρατευματων δια τον πρωτον μηνα.

4 Και επι της διαιρεσεως του δευτερου μηνος ητο Δωδαι ο Αχωχιτης· και της διαιρεσεως αυτου αρχων ο Μικλωθ· εν τη διαιρεσει αυτου ησαν ομοιως εικοσιτεσσαρες χιλιαδες.

5 Ο τριτος αρχηγος του στρατευματος δια τον τριτον μηνα ητο Βεναιας ο υιος του Ιωδαε, πρωτος αξιωματικος· και εν τη διαιρεσει αυτου ησαν εικοσιτεσσαρες χιλιαδες.

6 Ουτος ειναι ο Βεναιας ο δυνατος μεταξυ των τριακοντα και επι των τριακοντα· και επι της διαιρεσεως αυτου ητο Αμμιζαβαδ ο υιος αυτου.

7 Ο τεταρτος δια τον τεταρτον μηνα Ασαηλ ο αδελφος του Ιωαβ, και μετ' αυτον Ζεβαδιας ο υιος αυτου· και εν τη διαιρεσει αυτου εικοσιτεσσαρες χιλιαδες.

8 Ο πεμπτος αρχηγος δια τον πεμπτον μηνα Σαμουθ ο Ιεζραιτης· και εν τη διαιρεσει αυτου εικοσιτεσσαρες χιλιαδες.

9 Ο εκτος δια τον εκτον μηνα Ιρας ο υιος του Ικκης ο Θεκωιτης· και εν τη διαιρεσει αυτου εικοσιτεσσαρες χιλιαδες.

10 Ο εβδομος δια τον εβδομον μηνα Χελης ο Φελωνιτης, εκ των υιων Εφραιμ· και εν τη διαιρεσει αυτου εικοσιτεσσαρες χιλιαδες.

11 Ο ογδοος δια τον ογδοον μηνα Σιββεχαι ο Χουσαθιτης, εκ των Ζαραιτων· και εν τη διαιρεσει αυτου εικοσιτεσσαρες χιλιαδες.

12 Ο εννατος δια τον εννατον μηνα Αβιεζερ ο Αναθωθιτης, εκ των Βενιαμιτων· και εν τη διαιρεσει αυτου εικοσιτεσσαρες χιλιαδες.

13 Ο δεκατος δια τον δεκατον μηνα Μααραι ο Νετωφαθιτης, εκ των Ζαραιτων· και εν τη διαιρεσει αυτου εικοσιτεσσαρες χιλιαδες.

14 Ο ενδεκατος δια τον ενδεκατον μηνα Βεναιας ο Πιραθωνιτης, εκ των υιων Εφραιμ· και εν τη διαιρεσει αυτου εικοσιτεσσαρες χιλιαδες.

15 Ο δωδεκατος δια τον δωδεκατον μηνα Χελδαι ο Νετωφαθιτης, εκ του Γοθονιηλ· και εν τη διαιρεσει αυτου εικοσιτεσσαρες χιλιαδες.

16 Επι δε των υιων του Ισραηλ, ο αρχων των Σερουιας, αφιερωσαν, παν αφιερωμα ητο υπο την χειρα του Σελωμειθ και των αδελφων αυτου.
Chapter 28

1Kai suvekaleseven o Daevid pantas tous arxontas tou Iossil, tous arxontas tous phulon kai tous arxontas twn diairesewn aitines uperetoun ton basilea, kai tous xiliarouchous kai tous ekatonparouchous kai tous epistatas pantwn ton uparxontwn kai ktimatwn ton basilewos kai twn wion autou, meta twn enoushwn kai twn andreion, kai pantwn ton dynaton en ichi, eis Ierousalym. 2Kai staithes o basileus Daevid epi twn podwn autou, eipen, Akousate mou, adelfoi mou kai lae mou! Ego suvelabon ev tis kardia mou na oikodomeis oikon anaptuseis dia tis kibwton ton dianthkis ton Kuryou kai dia to upopodion twn podwn tou Theou hymwn kai ekamon etoimassian dia tis oikodomin. 3O Theos omous eipe proes eme, Syn de theles oikodomei oikon eis to onoma mou, dioti eisai anith polen ww kai aima ethusa. 4Ezeleze de Kuryos o Theos tou Iossil eme ek pantos tou oikon tou patro mou, dia na hemi basileus epi ton Iossil eis ton aiwna; dioti ezeleze ton Iouda arxonta ek de tou oikon tou Iouda ezeleze tou oikon tou patro mou metauxi
δε των υιων του πατρος μου εμε ηυδοκησε να καμη βασιλεα επι παντα τον Ισραηλ. 5και εκ παντων των υιων μου, διοτι ο Κυριος πολλους υιους εδωκεν εις εμε, εξελεξε Σολομωντα τον υιον μου, δια να καθιση επι τον θρονον της βασιλειας του Κυριου, επι τον Ισραηλ. 6Και ειπε προς εμε, Σολομων ο υιος σου, αυτος θελει οικοδομησει τον οικον μου και τας αυλας μου· διοτι αυτον εξελεξα υιον εις εμε, και εγω θελο εισθατι πατηρ εις αυτον· 7και θελω στερεωσει την βασιλειαν αυτου εως αιωνος, εαν μενη σταθερος εις το να εκτελη τας εντολας μου και τας κρισεις μου, καθως εν τη ημερα ταυτη.

8Τωρα λοιπον, ενωπιον παντος του Ισραηλ της συναγωγης του Κυριου και εις επηκοον του Θεου ημων, προς εσας λεγω, Φυλαττετε και ζητειτε πασας τας εντολας Κυριου του Θεου σας· δια να κυριευητε την γην ταυτην την αγαθην, και να αφησητε αυτην υστερον απο σας κληρονομιαν εις τους υιους σας δια παντος. 9Και συ, Σολομων υιε μου, γνωρισον τον Θεον του πατρος σου και δουλευε αυτον εν καρδια τελεια και εν ψυχη θελουση· διοτι ο Κυριος εξεταζει πασας τας καρδιας και εξευρει παντας τους λογισμους των διανοιων· εαν εκζητης αυτον, θελει ευρισκεσθαι υπο σου· εαν ομως εγκαταλιπης αυτον, θελει σε απορριψει δια παντος.

10Ιδε τωρα οτι ο Κυριος σε εξελεξε, δια να οικοδομησης οικον εις αγιαστηριον· ενδυναμου και εκτελει. 11Και εδωκεν ο Δαβιδ εις τον Σολομωντα τον υιον αυτου το σχεδιον του προναου και των οικων αυτου, και των θησαυροφυλακιων αυτου, και των θησαυρων αυτου και των εσω δωματιων αυτου και του οικου του ιλαστηριου, 12και το σχεδιον παντων οσα συνελαβεν εν τω πνευματι αυτου, των αυλων του οικου του Κυριου και παντων των περιξ οικηματων, των αποθηκων του οικου του Θεου και των αποθηκων των αφιερωματων· 13και των διαιρεσεων των ιερεων και Λευιτων και παντος του εργου της υπηρεσιας του οικου του Κυριου, και παντων των σκευων της υπηρεσιας του οικου του Κυριου. 14Εδωκε χρυσον κατα βαρος δια τα χρυσα, δια παντα τα σκευη παντος ειδους υπηρεσιας· και αργυρον κατα βαρος δια παντα τα σκευη τα αργυρα, δια παντα τα σκευη παντος ειδους υπηρεσιας· 15και το βαρος δια τας χρυσας λυχνιας και δια τους χρυσους λυχνους αυτων, καιρος κατα βαρος δια τας τραπεζας των αρτων της προθεσεως, δι' εκαστην τραπεζαν· και αργυρον δια τας τραπεζας τας αργυρας· 17και χρυσον καθαρον δια τας κρεαγρας και δια τας λεκανας και δια τους χρυσους κρατηρας, κατα βαρος δια το θυσιαστηριον, κεκαθαρισμενον χρυσιον κατα βαρος· και χρυσιον δια το σχεδιον της αμαξης των χερουβειμ, τα οποια εξαπλονουσι τας πτερυγας και σκεπαζουσι την κιβωτον της διαθηκης του Κυριου. 19Τα παντα, ειπεν, ο Κυριος εφανερωσε, γραψας δια της χειρος αυτου προς εμε παντα τα εργα του σχεδιου.

528
Chapter 29

Τοτέ εἶπεν ο βασιλεὺς Δαβίδ πρὸς πᾶσαν τὴν συναξῖν, Σολομῶν ὁ υἱὸς μου, τὸν οποίον μὸνον ἔξελεξεν ὁ θεός, εἶναι εἶτ' νεὸς καὶ ἀπαλὸς· τὸ δὲ έργον μεγά. διότι δὲν εἶναι διὰ ἀνθρώπων ἡ οἰκοδομή, ἀλλὰ διὰ Κυρίου τὸν θεόν. Ἐγὼ λοιπὸν ἠτοιμάσα καθ' ὅλην τὴν δύναμιν μου διὰ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ μου, τὸν χρυσὸν διὰ τὰ χρυσά καὶ τὸν αργυρὸν διὰ τὰ αργυρά καὶ τὸν χαλκὸν διὰ τὰ χαλκίνα, τὸν σιδηρὸν διὰ τὰ σιδηρά καὶ ξύλα διὰ τὰ ξυλινά, σύνχητας λίθους καὶ λίθους ἐνθεσίως, λίθους λαμπροὺς καὶ ποικίλους καὶ παντὸς εἰδοὺς πολυτιμοὺς λίθους καὶ μαρμάρα αἴθους. Καὶ εἶτ' διὰ τὸν ποθὸν μου εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ μου, καὶ εἰ τῶν ὅ όινων μου υπαρχόντων ἐδώκα περιπλεόν χρυσὸν καὶ αργυρὸν διὰ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ μου, εκτὸς πάντων εἰκείνου τὸ οποίον ητοιμάσα διὰ τὸν οἶκον τον ἁγίον·

Τρεῖς χιλιάδας ταλαντῶν χρυσοῦ, εκ τοῦ χρυσοῦ Οφείρ, καὶ επτα χιλιάδας ταλαντῶν καθαρισμένου αργυροῦ, διὰ νὰ περισκεπάσωσι τοὺς τοίχους τῶν οἰκῶν· τὸ χρυσὸν διὰ τὰ χρυσά, καὶ τὸ αργυρὸν διὰ τὰ αργυρά, καὶ διὰ πᾶσαν εργασιὰν γίνομεν διὰ τῶν χειρῶν τῶν τεχνιτῶν. Τις λοιπῶν προθυμεῖται νὰ καμῆ σήμερον προσφορὰν εἰς τὸν Κυρίον;

Τότε οἱ αρχοντεῖς τῶν πατριῶν καὶ οἱ αρχοντεῖς τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ καὶ οἱ χιλιαρχοὶ καὶ οἱ εκατονταρχοὶ καὶ οἱ ἑπιστατεῖς τῶν ἑργῶν τοῦ βασιλεῶς εἰπον· καὶ εδώκαν διὰ τὸ εργὸν τοῦ οἰκοῦ τοῦ Θεοῦ, χρυσῶν πεντακισχίλια ταλαντῶν καὶ δεκα χιλιάδας χρυσῶν, καὶ αργυρῶν δεκα χιλιάδας ταλαντῶν, καὶ χαλκοῦ δεκαοκτω χιλιάδας ταλαντῶν, καὶ εκατον χιλιάδας ταλαντῶν σιδηροῦ. Καὶ εἰς οὓς εὑρεθῆσαν λιθοὺς τιμίους, εδώκα τοὺς εἰς τὸ θησαυροφυλάκιον τοῦ οἰκοῦ τοῦ Κυρίου διὰ χεῖρος Ἰεχιήλ τοῦ Γηρσωνίτου.

Εὐχαριστᾷ δὲ ο λαὸς, διότι εὑρισκέτοις, επειδὴ μὲ πλήρη καρδιαν προσφέρον εἰς τὸν Κυρίον· καὶ ὁ βασιλεὺς Δαβίδ εἶχαρ ἀγάλη. Καὶ εὐλογῆσεν ὁ Δαβίδ τὸν Κυρίον εἰνώπιον πάσης τῆς συναξεὼς καὶ εἶπεν ὁ Δαβίδ, Εὐλογητός σὺ, Κυρίε ο Θεος τοῦ Ἰσραήλ, ο πατὴρ ἡμῶν, ἀπὸ τοῦ αἰωνοῦ καὶ εἰς τοῦ αἰωνοῦ· Κυρίε, θεοίς πατέρων, καὶ εὐσέβεια τῆς καρδιῶς μου προσφέραμεν πάντα ταὐτὰ· καὶ εἰδὼς τὴν καρδιὰν καὶ αρεσκεῖ εἰς τὴν εὐθυτῆτα. Εγὼ εἰς τὴν εὐθυτήτα τῆς καρδιᾶς μου προσφέραμεν πάντα ταὐτὰ· καὶ έδίδομεν εἰς τὸν Κυρίον.
κατευθυνε την καρδιαν αυτων προς σε· και δος εις τον Σολομωντα τον υιον μου καρδιαν τελειαν, δια να φυλαττη τας εντολας σου, τα μαρτυρια σου και τα προσταγματα σου, και να εκτελη τα παντα και να κατασκευαση την οικοδομην την οποιαν προητοιμασα. Και ειπεν ο Δαβιδ προς πασαν την συναξιν, Ευλογησατε τωρα Κυριον τον Θεον σας. Και πασα η συναξις ευλογησε Κυριον τον Θεον, τον θεον των πατερων αυτων και κυψαντες, προσεκυνησαν τον Κυριον και τον βασιλεα. Και την ακολουθον ημεραν εθυσιασαν θυσιας εις τον Κυριον και προσεφεραν ολοκαυτωματα προς τον Κυριον, χιλιους μοσχους, χιλιους κριους, χιλια αρνια, και τας σπονδας αυτων και κυσιας αρθουνς δια παντα τον Ισραηλ· και εφαγον και επιον ενωπιον του Κυριου την ημεραν εκεινην, εν χαρα μεγαλη. Και εκηρυξαν εκ δευτερου Σολομωντα τον υιον του Δαβιδ βασιλεα, και εχρισαν αυτον εις τον Κυριον, δια να ηναι αρχων, και τον Σαδωκ δια ιερεα. Και την ακολουθον ημεραν εθυσιασαν θυσιας εις τον Κυριον και προσεφεραν ολοκαυτωματα προς τον Κυριον, χιλιους μοσχους, χιλιους κριους, χιλια αρνια, και τας σπονδας αυτων και θυσιας αφθονους δια παντα τον Ισραηλ· και εφαγον και επιον ενωπιον του Κυριου την ημεραν εκεινην, εν χαρα μεγαλη. Και εκηρυξαν εκ δευτερου Σολομωντα τον υιον του Δαβιδ βασιλεα, και εχρισαν αυτον εις τον Κυριον, δια να ηναι αρχων, και τον Σαδωκ δια ιερεα.

2 Chronicles
Chapter 1

1Και εκραταιωθη ο Σολομων ο υιος του Δαβιδ εις την βασιλειαν αυτου· και Κυριος ο Θεος αυτου ητο μετ' αυτου, και εμεγαλυνεν αυτον εις ακρον. 2Και ελαλησεν ο Σολομων προς παντα τον Ισραηλ, προς τους χιλιαρχους και εκατονταρχους και προς τους κριτας και προς παντας τους αρχοντας παντος του Ισραηλ, τους αρχηγους των πατριων... 3και υπηγαν ο Σολομων και πασα η συναξις μετ' αυτου εις τον υψηλον τοπον τον εν Γαβαων· διοτι εκει ητο η σκηνη του μαρτυριου του Θεου, την οποιαν Μωυσης, ο δουλος του Κυριου, εκαμεν εν τη ερημω. 4Και ετελευτησεν εις γηρας καλον, πληρης ημερων, πλουτου και δοξης· και εβασιλευσεν αντ' αυτου Σολομων ο υιος αυτου. 5Αι δε πραξεις του βασιλεως Δαβιδ, αι πρωται και αι τελευταιαι ιδου, ειναι γεγραμμεναι εν τω βιβλιω Σαμουηλ του βλεποντος, και εν τω βιβλιω Ναθαν του προφητου, και εν τω βιβλιω Γαδ του βλεποντος,
το οποίον εκάμε Βεσελεηλ ο υιός του Ουρι, υιού του Ωρ, ητο εκει εμπροσθεν της σκηνης του Κυριου· και εξεζήτησαν αυτο ο Σολομων και η συναξις. 6 Και ανεβη ο Σολομων εκει επί το χαλκουν θυσιαστηριον ενωπιον του Κυριου, το εν τη σκηνη του μαρτυριου, και προσεφερεν επ' αυτο χιλια ολοκαυτωματα. 7 Κατ' εκεινη την νυκτα εφανη ο Θεος εις τον Σολομωντα, ειπε προς αυτον, Ζητησον τι να σοι δωσω. 8 Και ανεβη ο Σολομων εκει επι τον Θεον, Συ εκαμες μεγα ελεος προς Δαβιδ τον πατερα μου, και με κατεστησας βασιλεα αντ' αυτου· 9 τωρα, Κυριε Θεε, ας βεβαιωθη ο λογος σου ο προς τον Δαβιδ τον πατερα μου· διοτι συ με εκαμες βασιλεα επι λαον πολυν ως το χωμα της γης· 10 δος τωρα εις εμε σοφιαν και συνεσιν, δια να εξερχωμαι και να εισερχωμαι εμπροσθεν του λαου τουτου· διοτι τις δυναται να κρινη τον λαον σου τον μεγαν; 11 Και ειπεν ο Θεος προς τον Σολομωντα, Επειδη συνελαβες τουτο εν τη καρδια σου, και δεν εζητησας πλουτη, αγαθα και δοξαν ουδε την ζωην των μισουντων σε, ουδε πολυζωιαν εζητησας, αλλ' εζητησας εις σεαυτον σοφιαν και συνεσιν, δια να κρινης τον λαον μου, επι τον οποιον σε εκαμα βασιλεα· 12 η σοφια και η συνεσις διδεται εις σε· και πλουτον και αγαθα και δοξαν θελω δωσει εις σε, ως δεν εγεινεν εις τους βασιλεις τους προ σου, ουδε εις τους μετα σε θελουσι γεινει τοιαυτα.

Chapter 2

1 Και απεφασισεν ο Σολομων να οικοδομηση οικον εις το ονομα του Κυριου και οικον βασιλικον εις εαυτον, 2 Και πρηθησαν ο Σολομων εβδομηκοντα χιλιαδας ανθρωπων αχθοφορων, και ουδοκηκαντα χιλιαδας λιθοτομων εν τω ορει, και τρεις χιλιαδας εξακοσιους επιστατας επ' αυτων. 3 Και απεστειλεν ο Σολομων προς Χουραμ τον βασιλεα της Τυρου, λεγων, Καθως εκαμες εις τον Δαβιδ τον πατερα μου, και επεμψας προς αυτον κεδρους δια να οικοδομηση εις εαυτον οικον να κατοικηση εν αυτω, ουτω καμες και εις εμε. 4 Ιδου, εγω οικοδομω οικον εις το ονομα Κυριου του Θεου μου, δια να καθιερωσω τον αυτον εις εαυτον, δια να προσφερηται ενωπιον αυτου θυμιαμα ευωδιας και τα παντοτεινοι αρτοι της προθεσεως και τα ολοκαυτωματα τα πρωινα και εσπερινα, εν ταις εορταις και εν ευαγια. 5 Και ο οικος τον οποιον οικοδομηση ειναι μεγας διοτι μεγας ο Θεος ημων

531
χρυσον και εις αργυρον και εις χαλκον και εις σιδηρον και εις πορφυραν και εις κοκκινον και εις κυανουν, και επιστημονα εις το εγγλυφειν γλυφας μετα των σοφων των μετ’ εμου εν τη Ιουδαια και εν τη Ιερουσαλημ, τους οποιους Δαβιδ ο πατηρ μου ητοιμασεν.

10 Και ιδου, θελω δωσει εις τους δουλους σου τους ξυλοτομους εικοσι χιλιαδας κορους σιτου κοπανισμενου, και εικοσι χιλιαδας κορους κριθης, και εικοσι βαθ οινου, και εικοσι βαθ ελαιου.

11 Και απεκριθη ο Χουραμ ο βασιλευς της Τυρου δι’ επιστολης, την οποιαν εστειλε προς τον Σολομωντα, Επειδη ο Κυριος ηγαπησε τον λαον αυτου, σε κατεστησε βασιλεα επ’ αυτους. 12 Ευλογητος Κυριος ο Θεος του Ισραηλ, ο ποιητης του ουρανου και της γης, οστις εδωκεν εις τον Δαβιδ τον βασιλεα υιον σοφον, εχοντα φρονησιν και συνεσιν, οστις θελει οικοδομησει οικον εις τον Κυριον και οικον βασιλικον εις εαυτον.

13 αποστελλω λοιπον τους ανθρωπους υιον Γαβριηλ, επιστημονα εις το να εργαζηται εις χρυσον και εις αργυρον, και εις λιθους και εις ξυλα, και εις πορφυραν, και εις κοκκινον και εις κυανουν και εις βυσσον και εις το εγγλυφειν παν ειδος γλυφης, και εφευρισκειν πασαν εφευρεσιν εις το σχεδιον του Σολομωντος δια να οικοδομηση τον οικον του Θεου· το μηκος εις πηχας, κατα το πρωτον μετρον, ητο εξηκοντα πηχων.

14 Και ηρχισεν ο Σολομων να οικοδομη τον οικον του Κυριου εν Ιερουσαλημ εν τω ορει Μορια, οπου εφανη ο Κυριος εις τον Δαβιδ τον πατερα αυτου, εν τω τοπω τον οποιον ητοιμασεν ο Δαβιδ εν τω αλωνιω Ορναν του Ιεβουσαιου.

15 Και ηρχισε να οικοδομη τη δευτερα του δευτερου μηνος, εν τω τεταρτω ετει της βασιλειας αυτου.

16 Και τοτε επιτιθησε την κατασκευη τον οικον του Θεου οικοδομην εν των νύχιοι Ιδονατον, εν τω παντως των δουλων του, και επιστημονα εις το να εργαζηται εις χρυσον και εις αργυρον και εις λιθους και εις ξυλα, και εις χαλκον και εις σιδηρον και εις πορφυραν και εις κοκκινον και εις κυανουν και εις βυσσον και εις το εγγλυφειν παν ειδος γλυφης, και εφευρισκειν πασαν εφευρεσιν εις το σχεδιον του Σολομωντος, δια της φρονησιν και της συνεσιν του αυτου, και εις τον κατασκευην του οικον του Θεου ετειν επι τον λαον αυτου, και εις την κριθη και εις την σιτον, προς το οικοδομησην εις τον οικον του Θεου, και εις την κριθη και εις την σιτον, προς το οικοδομησην εις τον οικον του Θεου, δια της συνεσιν και της δουλειας του αυτου, και εις την κριθη και εις την σιτον, προς το οικοδομησην εις τον οικον του Θεου, δια της συνεσιν και της δουλειας του αυτου.
και το πλατός είκοσι πηχών. 

4 Και το προσώπον του οικού, είχε μήκος κατά το πλατός του οικού είκοσι πηχών, και υψός εκατόν είκοσι, και εσκεπάσαν αυτό εσωθεν με χρυσίον καθαρόν. Και εσκεπάσαν τον οικον τον μεγαν με ξύλα πευκίνα, τα οποία και εσκεπάσαν με χρυσίον καθαρόν, και ενεγλυψεν επί αυτον φοινίκας και αλυσίδες. 

5 Και εκοσμήσε τον οικον τον μεγαν με λίθους τιμίους διά ωραιότητα· το δε χρυσίον ήτο χρυσίον Φαρουίμ.

6 Εσκεπάσαν ετι με χρυσίον τον οικον, τις δοκος, τους παραστάτας και τους τοιχούς αυτου και τας θυρας αυτου· και ενεγλυψε χερουβίμ επί των τοιχών.

8 Και εκαμε τον οικον του αγιου των αγιων, το μήκος αυτου κατά το πλατός αυτου, εικοσι πηχων, και το υψος εκατον εικοσι· και εσκεπάσαν αυτον εξακοσιων ταλαντων. 

9 Το βαρος δε των καρφιων ήτο πεντηκοντα σικλοι χρυσιου. Και εσκεπάσαν τα υπερωα με χρυσιον.

10 Και εκαμε τον οικον του αγιου των αγιων, δυο χερουβιμ εργασιας γλυπτης και εσκεπάσαν αυτα με χρυσιον.

11 Και αι πτερυγες των χερουβιμ ειχον μήκος εικοσι πηχων· η μια πτερυξ πεντε πηχων, εγγιζουσα τον τοιχον του οικου· και η αλλη πτερυξ πεντε πηχων, απτωμενη της πτερυγος του αλλου χερουβ.

13 Αι πτερυγες των χερουβιμ τουτων εξηπλουντο εικοσι πηχας· και αυτα ισταντο επι τους ποδας αυτων, τα δε προσωπα αυτων εβλεπον προς τον οικον.

14 Και εκαμε το καταπετασμα εκ κυανου και πορφυρας και κοκκινου και βυσσου, και υφανεν επι αυτου χερουβιμ.
διατεταγμένον περι αυτών, καὶ εθέσεν αυτὰς εν τῷ ναῷ, πεντε εκ δεξίων καὶ πεντε εξ αριστερῶν. 8 Ῥασσα: καὶ εκαίμεν τὰς σφαίρας λεκανὰς. 9 Καὶ εκαίμεν τὴν αὐλὴν τῶν ἱερέων καὶ τὴν μεγάλην αὐλήν, καὶ θύρας διὰ τὴν αὐλήν, καὶ εσκεπάζαμε τὰς θύρας αὐτῶν με χαλκὸν. 10 Καὶ εθέσε τὴν χαλασσαν κατὰ τὸ δεξίον πλευρῶν πρὸς ἀνατολάς, απεναντία τοῦ μέσημβρινος μεροῦς. 11 Καὶ εκαίμεν ο Χουραμ τοὺς λεβητας καὶ τὰ πτυαρία καὶ τὰς λεκανὰς· καὶ ἔτελεσεν ο Χουραμ καμνών τὸ εργον, τὸ οποίον εκαίμεν εἰς τὸν βασίλεα Σολωμῶντα διὰ τοῦ οἰκον τοῦ Θεοῦ· 12 τοὺς δύο στυλους, καὶ τὰς σφαίρας καὶ τας χείλες τοῦ κεφαλᾶ τῶν στυλων καὶ τὰ δικτυώτα διὰ τὰς σφαίρας τοῦ κεφαλᾶ τῶν στυλων. 13 Καὶ εκαίμεν τὴν θάλασσαν κατα τὸ δεξίον πλευρῶν πρὸς ἀνατολάς, ἀπεναντία τοῦ μεσημβρινος μεροῦς. 14 Καὶ εκαίμεν ο Χουραμ τοὺς λεβητας καὶ τὰ πτυαρία καὶ τὰς λεκανὰς· καὶ ἔτελεσεν ο Χουραμ καμνών τὸ εργον, τὸ οποίον εκαίμεν εἰς τὸν βασίλεα Σολωμῶντα διὰ τοῦ οἰκον τοῦ Θεοῦ· 15 τὰς βασείς καὶ τὰς λουτρας ἐπὶ τῶν βασιλείαν· 16 την μιὰν θάλασσαν καὶ τὰς δώδεκα βοας ὑποκατώ αὐτης. 17 Καὶ εκαίμεν ο Χουραμ τοὺς λεβητας καὶ τὰς θυσίας καὶ παντὰ τὰ σκεύη αὐτῶν εκαίμεν ο Χουραμ ὁ πατὴρ αὐτοῦ εἰς τὸν βασιλεα Σολωμῶντα διὰ τὸν οἰκον τοῦ Κυρίου, εἰς λαμπρὸν χαλκὸν. 18 Καὶ ευθύσαν αὐτά ὁ βασιλεὺς, εἰς γη ἀργίλλωδει, μεταξύ Σοκχωθ καὶ Σαρηδαθά. 19 Οὕτως εκαίμεν ὁ Σολωμῶν πᾶν τὸ σκεύη εἰς αὐτον εἰς τὸν βασίλεα Σολωμῶντα διὰ τοῦ οἰκον τοῦ Κυρίου, καὶ εἴσηκεν ο Σολωμῶν τὰ αφιερώματα Δαβίδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· καὶ τὸ αργυρόν καὶ τὸ χρυσόν καὶ παντὰ τὰ σκεύη εθέσεν εἰς τὸν θησαυρὸν τοῦ οἰκον τοῦ Θεοῦ. 20 Καὶ ο Σολωμῶν συνετελέσθη απὸ τὸ εργον τὸ οποίον εκαίμεν ο Σολωμῶν διὰ τοῦ οἰκον τοῦ Κυρίου· καὶ εἰσεφέρεν ο Σολωμῶν τὰ αφιερώματα Δαβίδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· καὶ τὸ αργυρόν καὶ τὸ χρυσόν καὶ παντὰ τὰ σκεύη εθέσεν εἰς τὸν θησαυρὸν τοῦ οἰκον τοῦ Κυρίου· καὶ εἴσηκεν ο Σολωμῶν τὰ αφιερώματα Δαβίδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· καὶ τὸ αργυρόν καὶ τὸ χρυσόν καὶ παντὰ τὰ σκεύη εθέσεν εἰς τὸν θησαυρὸν τοῦ οἰκον τοῦ Κυρίου.
αριθμηθωσι δια το πληθος. 7Και εισηγαγον οι ιερεις την κιβωτον της διαθηκης του Κυριου εις τον τοπον αυτης, εις το χρηστηριον του οικου, εις τα αγια των αγιων, υποκατω των πτερυγων των χερουβειμ· 8διοτι τα χερουβειμ ειχον εξηπλωμενας τας πτερυγας επι τον τοπον της κιβωτου, και τα χερουβειμ εκαλυπτον την κιβωτον και τους μοχλους αυτης ανωθεν· 9και εξειχον οι μοχλοι, και εφαινοντο τα ακρα των μοχλων εξω της κιβωτου εμπροσθεν του χρηστηριου· εξωθεν ομως δεν εφαινοντο. Και ειναι εκει εως της σημερον. 10Δεν ητο εν τη κιβωτω ειμη αι δυο πλακες, τας οποιας εθεσεν ο Μωυσης εκει εν Χωρηβ, οπου ο Κυριος εκαμε διαθηκην προς τους υιους Ισραηλ, οτε εξηλθον εξ Αιγυπτου. 11Και ως εξηλθον οι ιερεις εκ του αγιαστηριου, διοτι παντες οι ιερεις οι ευρεθεντες ηγιασθησαν, χωρις να ηναι διατεταγμενοι κατα διαιρεσεις· 12και οι Λευιται οι ψαλτωδοι, παντες οι του Ασαφ, του Αιμαν, του Ιεδουθουν, και οι υιοι αυτων και οι αδελφοι αυτων, ενδεδυμενοι βυσσον, εν κυμβαλοις και ψαλτηριοις και κιθαραις, ισταντο κατα ανατολας του θυσιαστηριου, και μετ’ αυτων εκατον εικοσι ιερεις σαλπιζοντες δια σαλπιγγων· 13τοτε, ως ηχησαν οι σαλπιγκται και οι ψαλτωδοι ομου μια φωνη, υμνουντες και δοξολογουντες τον Κυριον, και καθως υψωσαν την φωνην δια σαλπιγγων και κυμβαλων και οργανων μουσικων, και υμνουν τον Κυριον, λεγοντες, Οτι ειναι αγαθος, οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου, τοτε ο οικος ενεπλησθη νεφελης, ο οικον του Κυριου, 14και δεν ηδυναντο οι ιερεις να σταθωσι δια να λειτουργησωσι, εξ αιτιας της νεφελης· διοτι η δοξα του Κυριου ενεπλησε τον οικον του Θεου.

Chapter 6

1Τοτε ελαλησεν ο Σολομων, Ο Κυριος ειπεν οτι θελει κατοικει εν γνοφω· 2αλλ' εγω ωκοδομησα εις σε οικον κατοικησεως και τοπον δια να κατοικης αιωνιως. 3Και στρεψας ο βασιλευς το προσωπον αυτου, ευλογησε πασαν την συναγωγην του Ισραηλ· πασα δε η συναγωγη του Ισραηλ ιστατο. 4Και ειπεν, Ευλογητος Κυριος ο Θεος του Ισραηλ, οστις εξετελεσε δια των χειρων αυτου εκεινο το οποιον ελαλησε δια του στοματος αυτου προς Δαβιδ τον πατερα μου, λεγων, 5Αφ' ης ημερας εξηγαγον τον λαον μου εκ γης Αιγυπτου, δεν εξελεξα απο πασων των φυλων του Ισραηλ ουδεμιαν πολιν, δια να οικοδομηση οικον· συνελαβες τουτο εν τη καρδια σου· εκεινο το ονομα μου εκει· και εξελεξα τον Δαβιδ, δια να ηναι κυβερνητης επι τον λαον μου Ισραηλ. 6αλλ' εξελεξα την Ιερουσαλημ, δια να ηναι το ονομα μου εκει· και εξελεξα τον Δαβιδ, δια να ηναι κυβερνητης επι τον λαον μου Ισραηλ. 7Και ηλθεν εις την καρδιαν Δαβιδ του πατρος μου να οικοδομηση οικον εις το ονομα Κυριου του Θεου του Ισραηλ. 8Αλλ' ο Κυριος ειπεν οτι συνελαβες τον οικον εκει· λεγων, Επειδη ηλθες εις την καρδιαν σου να οικοδομησης οικον εις το ονομα μου, καλως μεν εκαμες οτι συνελαβες πολυν εις την καρδια σου· 9πλην συ δεν θελεις οικοδομησει τον οικον· αλλ' ο υιος σου, οστις θελει εξελεξε εκ της σοφρυς σου, συνελαβες οικοδομησει τον οικον εις το ονομα μου. 10Ο Κυριος λοιπον επληρωσεν τον λογον αυτου τον πολυν εκεινον ελαλησεν τουτο εις το οικον του Θεου του Ισραηλ, καθως ελαλησε Κυριος, και ωκοδομησε την κιβωτον εις το ονομα Κυριου του Θεου του Ισραηλ.
12 Και σταθείς ο Σολόμων εμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου, ενωπίων πας τῆς συναγωγῆς του Ἰσραήλ, εξέτεινε τὰς χεῖρας αὐτοῦ· 13 διὸ τι Σολόμων ἐκαμε βασιν χαλκινὴν, ἐχοῦσαν πεντε πηχῶν μήκος, καὶ πεντε πηχῶν πλάτος, καὶ τριὼν πηχῶν ύψος, καὶ έθεσεν αὐτὴν ἐν τῷ μέσῳ τῆς αὐλῆς· καὶ σταθεὶς επ' αὐτῆς επέσεν επὶ τὰ γονάτα αὐτοῦ ενωπίων πας τῆς συναγωγῆς του Ἰσραήλ καὶ εξέτεινε τὰς χεῖρας αὐτοῦ προς τὸν οὐρανόν, 14 καὶ εἶπε, Κυρίε Θεε του Ἰσραήλ, δεν εϊναι Θεος ομοιος σου εν τω ουρανω καὶ επι της γης· οστις φυλαττεις την διαθηκην και το ελεος προς τους δουλους σου, τους περιπατουντας ενωπίων σου εν ολη τη καρδια αυτων. 15 οστις εφυλαξας προς τον δουλον σου Δαβιδ τον πατερα μου οσα ειλαλησας προς αυτον, και ελαλησας δια του στοματος σου και εξετελεσας δια της χειρος σου, καθως την ημεραν ταυτην. 16 Και τωρα, Κυριε Θεε του Ισραηλ, φυλαξον προς τον δουλον σου Δαβιδ τον πατερα μου εκεινο το οποιον υπεσχεθης προς αυτον, λεγων, Δεν θελει εκλειψει εις ανηρ απ' εμπροσθεν μου καθημενος επι του θρωνου του Ισραηλ, μονον εαν προσεχωσιν οι υιοι σου εις την οδον αυτων, δια να περιπατωσιν εις τον νομον μου, καθως συ περιεπατησας ενωπιον μου.

17 Τωρα λοιπον, Κυριε Θεε του Ισραηλ, ας αληθευση ο λογος σου, τον οποιον ειλαλησας προς τον δουλον σου τον Δαβιδ. 18 Αλλα θελει αληθως κατοικησει Θεος μετα ανθρωπου επι της γης; Ιδου, ο ουρανος, και ο ουρανος των ουρανων, δεν ειναι ικανοι να σε χωρεσωσι ποσον ολιγωτερον ο οικος ουτος, τον οποιον ουκοδομησα; 19 Πλην επιβλεψον επι την προσευχην του δουλου σου και επι την δεησιν αυτου, Κυριε Θεε μου, ωστε να επακουης της κραυγης και της δεησεως, την οποιαν ο δουλος σου δεεται ενωπιον σου· 20 δια να ηναι οι οφθαλμοι σου ανεωγμενοι προς τον οικον τουτον ημεραν και νυκτα, προς τον τοπον περι του οποιου ειπας οτι θελεις θεσει το ονομα σου εκει, δια να επακουης της δεησεως την οποιαν ο δουλος σου θελει δεεσθαι εν τω τοπω τουτω. 21 Και επακουε των δεησεων του δουλου σου και του λαου σου Ισραηλ, οταν προσευχονται εν τω τοπω τουτω· και ακουε συ εκ του τοπου της κατοικησεως σου, εκ του ουρανου· και ακουων, γινου ιλεως. 22 Εαν αμαρτηση ανθρωπος εις τον πλησιον αυτου και ζητηση ορκον παρ' αυτου δια να καμη αυτον να ορκισθη, και ο ορκος ελθη εμπροσθεν του θυσιαστηριου σου εν τω οικω τουτω, τοτε συ επακουσον εκ του ουρανου και ενεργησον και κρινον τους δουλους σου, ανταποδιδων μεν εις τον ανομον, ωστε να στρεψης κατα της κεφαλης αυτου την πραξιν αυτου, δικαιονων δε τον δικαιον, ωστε να αποδωσης εις αυτον κατα την δικαιοσυνην αυτου. 23 Και εαν κτυπηθη ο λαος σου Ισραηλ εμπροσθεν του εχθρου, διοτι ημαρτησαν εις σε, και επιστρεψωσι και δοξασωσι το ονομα σου και προσευχηθωσι και δεηθωσι προς σε εν τω τοπω τουτω, αφου ταπεινωσιν αυτους, τοτε συ επακουσον εκ του ουρανου και συγχωρησον την αμαρτιαν του λαου σου Ισραηλ, και επαναχωρησον αυτους εις την γην τουτην, και δος βροχην επι την γην σου, την οποιαν εδωκας εις τον λαον σου δια κληρονομιαν. 24 Πεινα εαν γεινη εκ τη γη, θανατικον εαν γεινη, ανεμοφθορια και ερυσιβη, ακρις και βρουχος εαν γεινη, οι εχθροι αυτων εαν εγινη, ανεμοφθορια και ερυσιβη, ακρις και βρουχος εαν εγινην.
αυτούς εν τω τοπω της κατοικίας αυτών, οποιαδήποτε πλήγη και οποιαδήποτε νοσος γεινή, 29πασαν προσευχήν, πασαν δεσιν γινομένην υπο παντος ανθρώπου και υπο παντος του λαού σου Ισραήλ, οταν γνωρίση εκάστος την πλήγην αυτού και τον πονόν αυτού και εκτείνη τας χειρας αυτού προς τον οικόν τουτον, 30τοτε συ επακουσον εκ του ουρανου, του τοπου της κατοικίας σου, και συγχωρήσουν και δος εις εκάστος τας οδούς αυτού, κατά την καρδίαν αυτού, διοτι συ, μονος συ, γνωρίζεις τις καρδίες των αιχμαλώτων. 31δια να σε φοβώνται, ωστε να περιπατήσουν εν ταις οδοις σου πασας τας ημερας οσας ζωσίν επι προσώπου της γης, την οποιαν εδώκας εις τους πατερας σου, δια να σε φοβώνται, 32και τον ξένον ετι, οστις δεν ειναι εκ του λαού σου Ισραήλ, αλλ' ερχεται απο γης μακρας δια το ονομα σου το μεγα, και δια την χειρα σου την κραταιαν, και δια τον βραχιονα του εξηπλωμενον, εαν ελθωσι και προσευχηθωσι προς τον οικον τουτον, 33τοτε συ επακουσον εκ του ουρανου, εκ του τοπου της κατοικησεως σου, και καμε κατα παντα περι οσων ο ξενος σε επικαλεσθη, δια να γνωρισωσι παντες οι λαοι της γης το ονομα σου και να δεηθωσιν προς σε εν τη γη της αιχμαλωσιας αυτων, λεγοντες, Ημαρτομεν, ηνομησαμεν και ηδικησαμεν· 34και επιστρεψωσι προς σε εξ ολης της καρδιας αυτων και εξ ολης της ψυχης αυτων, εν τη γη της αιχμαλωσιας αυτων, και προσευχηθωσι προς την γην αυτων την οποιαν εδωκας εις τον πατεραν αυτων, και καμε το δικαιον αυτων. 35Οταν ο λαος σου εξελθη εις πολεμον εναντιον των εχθρων αυτων, δια της οδου δι' ης αποστειλης αυτου, και προσευχηθωσιν εις σε προς την πολιν ταυτην την οποιαν εξελεξας, και τον οικον τον οποιον ωκοδομησα εις το ονομα σου, 36οταν αμαρτησουσιν εις σε, διοτι ουδεις ανθρωπος ειναι αναμαρτητος, και οργισθης εις αυτους, και παραδωσως αυτους εμπροσθεν του εχθρου, και αιχμαλωτισται φερωσιν αυτους αιχμαλωτους εις γην μακραν και ελθωσιν εις εαυτους εν τη γη οπου εφερθησαν αιχμαλωτοι, και επιστρεψονται εν σε εν τη γη της αιχμαλωσιας αυτων, λεγοντες, Ημαρτομεν, ηνομησαμεν και ηδικησαμεν· 38και επιστρεψωσι προς εσε εξ ολης της καρδιας αυτων και εξ ολης της ψυχης αυτων εν τη γη της αιχμαλωσιας αυτων, και προσευχηθωσιν εντος εαυτους λεγοντες, Ημαρτομεν, ηνομησαμεν και ηδικησαμεν· 39τοτε επακουσον εκ του ουρανου, εκ του τοπου της κατοικησεως σου, της προσευχης αυτων και των δεησεων αυτων, και καμε το δικαιον αυτων και προσευχηθωσιν εντος εαυτους λεγοντες, Ημαρτομεν, ηνομησαμεν και ηδικησαμεν· 40γεγραμμεν ο Σολομων προσευχομενος, κατεβη το πυρ εκ του ουρανου και κατεφαγε τα ολοκαυτωματα και τας θυσιας· και δοξα Κυριου ενεπλησε τον οικον. 2Και δειν ηδυναντοι οι οφθαλμοι σου και προσεκτικα τα ωτα σου εις την προσευχην την γινομενην εν τω τοπω τουτω. 41Και τωρα, Θεε μου, ας ηναι, δεομαι, ανεωγμενοι οι οφθαλμοι σου και προσεκτικα τα ωτα σου εις την προσευχην την γινομενην εν τω τοπω τουτω. 42Και τωρα, αναστηθι, Κυριε Θεε, εις την αναπαυσιν σου, συ και η κιβωτος της δυναμεως σου· οι ιερεις σου, Κυριε Θεε, ας ενδυθωσι σωτηριαν, και οι οσιοι σου ας ευφρανθωσιν εν αγαθοις.
ιερείς να εισέλθωσιν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, διότι δὸξα Κυρίου ενεπλήσε τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου. 3 Πάντες δὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, βλεποντες τὸ πῦρ καταβαίνον καὶ τὴν δοξαν τοῦ Κυρίου επὶ τὸν οἶκον, επέσον κατὰ προσώπον εἰς τὴν γῆν, επὶ τὸ λιθοστρωτόν, καὶ προσεκύνησαν καὶ εἶδοσαν τὸν Κυρίον, λεγοντες, ὅτι εἶναι αγάθος· ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελεος αὐτοῦ.

4 Τότε ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὁ λαὸς προσέφεραν θυσίας ενώπιον τοῦ Κυρίου· 5 καὶ εὐθύσασεν ὁ βασιλεὺς Σολομὼν τὴν θυσίαν, εἰκοσιδύο χιλιαδὰς βοῶν· καὶ εκατον εἰκοσιπρώτας προβατῶν· Οὐτώς εγκαίνιασαν ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὁ λαὸς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ.

6 Καὶ ισταντο ὁι ἱερεὶς εἰς τὰς υπηρεσίας αὐτῶν, καὶ ὁ Λευιταὶ μετὰ τῶν μουσικῶν οργανῶν τοῦ Κυρίου, ὡς δὲ οἱ Δαβίδ ο βασιλεὺς εκαμε· διὰ νὰ δοξαζῶσι τὸν Κυρίον, εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελεος αὐτοῦ, ἐχοντες εν ταις χερσιν αὐτων τοὺς υμνους τοῦ Δαβίδ· καὶ εσαλπιζον ὁι ιερεὶς κατεναντι αὐτων, καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ ιστατο.

7 Καθιερώσεν ετῶς ὁ Σολομὼν τὸ μεσὸν τῆς αὐλῆς, τῆς κατὰ προσώπον τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου· διότι εἰς κατὰ προσώπον τοῦς θυσιαστήριον· ἐπείδη τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκινὸν, τὸ ὁποῖον ὁ Σολομὼν εκαμε, δεν ηδύνατο νὰ χωρεσῃ τὰ ολοκαυτώματα καὶ τὴν εξ αλλιτων προσφορὰν καὶ τὸ στεαρ.

8 Καὶ κατὰ εἶκεν τὸν καιρὸν εκαμεν ὁ Σολομὼν τὴν εορτὴν επτα ἡμερας, καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ μετὰ αὐτου, συναξὶς μεγαλὴ σφοδρὰ, απὸ τῆς εἰσοδος Αἰμαθ μεχρὶ τοῦ ποταμοῦ τῆς Ἀιγυπτοῦ.

9 Καὶ εν τῇ ὑγιεινῇ ἡμερᾳ εκαμον συναξιν πανδημον· διότι εκαμον τὸν εγκαινιασμὸν τοῦ θυσιαστήριου επτα ἡμερας, καὶ τὴν εορτὴν επτα ἡμερας.

10 Καὶ εν τῇ εἴκοστῃ τρίτῃ ἡμερᾳ τοῦ εβδομοῦ μηνος απελυσε τὸν λαὸν εἰς τὰς σκηνὰς αὐτῶν, εὐφραίνομεν καὶ αγαλλομεν τὴν καρδιαν διά τὰ αγαθὰ οσα εκαμεν ὁ Κυρίος πρὸς τὸν Δαβίδ καὶ πρὸς τὸν Σολομῶντα καὶ πρὸς τὸν Ἰσραήλ τὸν λαὸν αὐτοῦ. 11 Καὶ ετελείωσεν ὁ Σολομὼν τὸν οἴκον τοῦ Κυρίου καὶ τὸν οἴκον τοῦ βασιλεως· καὶ πᾶς ὁ οποῖον ηλθεν εἰς τὴν καρδιαν τοῦ Σολομῶντος να καμη εἰς τὸν οἴκον τοῦ Κυρίου καὶ εἰς τὸν θρόνον της βασιλειας αὐτου, εὐωδωθη.
ηγιασα δια το ονομα μου, θελω απορριψει απο προσωπου μου και θελω καμει αυτον παροιμιαν και εμπαιγμον μεταξυ παντων των λαων. 21Και ο οικος ουτος, οστις εγεινε τοσον υψηλος, θελει εισθαι εκκατασις εις παντας τον διαβαινοντας παρ’ αυτον’ και θελουσι λεγει, Δια τι ο Κυριος εκαμεν ουτως εις την γην ταυτην και εις τον οικον τουτον; 22Και θελουσιν αποκρινεσθαι, Επειδη εγκατελιπον Κυριον τον Θεον των πατερων αυτουν, οστις εξηγαγεν αυτους εξ Αιγυπτου, και προσεκολλησαν εις αλλους θεους και προσεκυνησαν αυτους και ελατρευσαν αυτους’ δια τουτο επεφερεν επ’ αυτους απαν το το κακον.

Chapter 8

1Εν δε τω τελει των εικοσι ετων, καθ’ α ο Σολομων ωκοδομησε τον οικον του Κυριου και τον οικον εαυτου, τας πολεις τας οποιας ο Χουραμ ειχε δωσει εις τον Σολομωντα, ο Σολομων ωκοδομησεν αυτας και κατωκισεν εκει τους υιους Ισραηλ. 2Και υπηγεν ο Σολομων εις Αιμαθ-σωβα και υπερισχυσεν εναντιον αυτης. 3Ωικοδομησεν ετι την Θαδμωρ εν τη ερημω και πασας τας πολεις των αποθηκων, τας οποιας ειχεν ο Σολομων. 4Και ο Σολομων επεβαλε φορον εως της ημερας ταυτης. 5Παντα δε τον λαον τον εναπολειφθεντα εκ των Χετταιων και των Αμορραιων και των Φερεζαιων και των Ευαιων και των Ιεβουσαιων, αλλ’ εκ των τεκνων εκεινων, των εναπολειφθεντων εν τη γη μετ’ αυτους, τους οποιους οι υιοι Ισραηλ δεν εξωλοθρευσαν, επι τουτους ο Σολομων επεβαλε φορον εως της ημερας ταυτης. 8Αλλ’ εκ των τεκνων εκεινων, των εναπολειφθεντων εν τη γη μετ’ αυτους, τους οποιους οι υιοι Ισραηλ δεν εξωλοθρευσαν, επι τουτους ο Σολομων επεβαλε φορον εως της ημερας ταυτης. 9Παντα δε τον λαον τον εναπολειφθεντα εκ των Χετταιων και των Αμορραιων και των Φερεζαιων και των Ευαιων και των Ιεβουσαιων, οιτινες δεν ησαν εκ του Ισραηλ, αλλ’ εκ των τεκνων εκεινων, τους οποιους οι υιοι Ισραηλ δεν εξωλοθρευσαν, επι τουτους ο Σολομων επεβαλε φορον εως της ημερας ταυτης. 10Και ανεβιβασεν ο Σολομων την θυγατερα του Φαραω εις τον οικον τον οποιον ωκοδομησε δι’ αυτην· διοτι ειπεν, Η γυνη μου δεν θελει κατοικει εν τω οικω Δαβιδ του βασιλεως του Ισραηλ, επειδη το μερος, οπου η κιβωτος του Κυριου εισηλθεν, ειναι αγιον. 12Τοτε προσεφερεν ο Σολομων ολοκαυτωματα εις τον Κυριον επι του θυσιαστηριου του Κυριου, το οποιον ωκοδομησε κατ’ εμπροσθεν του προναου, κατα την διαταξιν Δαβιδ του πατρος αυτου, τας διαιρεσεις των ιερεων εις την υπηρεσιαν αυτων, και τις διαιρεσεις των ιερεων εις την υπηρεσιαν αυτων, δια το απαιτουμενον εκαστης ημερας του να προσφερεσθαι κατα τας εντολας του Μωυσεως, εν τοις σαββασι και εν ταις νεομηνιαις και εν ταις εορταις ταις γινομεναις τρις του ενιαυτου, εν τη εορτη των αζυμων και εν τη εορτη των εβδομαδων και εν τη εορτη των σκηνων.
του Θεού. 15 Και δεν παρεδρομήσαν από της εντολής του βασιλέως περί των ιερεών και λευιτών εἰς οὐδὲν πράγμα οὐδὲ εἰς τα περὶ των θησαυρῶν. 16 Ητο δὲ ετοιμασία δι’ αὐτοῦ εἰς τοὺς νικήτες τοῦ Βασιλείου, διὰ θεολογίας τοῦ Χοέραι, καὶ εἰς Αἰλωθ, ἐπὶ τὸ χείλος τῆς βαλασίας εἰς τῇ γῇ Ἐδωρ. 17 Καὶ προσανέλεξεν ὁ Σολομών ἐν τῇ ΣΙΩΝ γαβέρ, καὶ εἰς τῇ γῇ Εδωρ, ἐπὶ τῷ κηρύμματι τοῦ βασιλέως.
13Το βαρος δε του χρυσου, το οποιον ηρχετο εις τον Σολομωντα κατ' ετος, ητο εξακοσιοι εξηκοντα εξ ταλαντ ουρου, 14εκτοσ του συναγομενου εκ των τελωνων και των εμπορων και παντων των βασιλεων της Αραβιας και των σατραπων της γης, οιτινες εφερον χρυσον και αργυρον προς τον Σολομωντα. 15Και εκαμεν ο βασιλευς Σολομων διακοσιοι θυρεους εκ χρυσου και σικλοι εκ αργυρου εξωδευθησαν εις εκαστον θυρεον. 16και τριακοσιοι ασπιδας εκ χρυσου άναληθησαν εις εκαστην ασπιδα. Και εθεσεν αυτας ο βασιλευς εν τω οικω του δασους του Λιβανου. 17Και εκαμεν ο βασιλευς διακοσιους θυρεους εκ χρυσου σφυρηλατου· εξακοσιοι σικλοι χρυσου σφυρηλατου εξωδευθησαν εις εκαστον θυρεον· και τριακοσιας ασπιδας εκ χρυσου σφυρηλατου· τριακοσιοι σικλοι χρυσου εξωδευθησαν εις εκαστην ασπιδα. Και ησαν εκατον χρυσων ησαν εκ χρυσου, και παντα τα σκευη του ποτου του βασιλεως Σολομωντος ησαν εκ χρυσου, και παντα τα σκευη του οικου του δασους του Λιβανου εκ χρυσου καθαρου· ουδεν εξ αργυριου· το αργυριον ελογιζετο εις ουδεν εν ταις ημεραις του Σολομωντος. 18Διοτι ησαν πλοια ο βασιλευς πορευομενα εις Θαρσεις μετα των δουλων του Χουραμ· απαξ κατα τριετιαν ηρχοντο τα πλοια απο Θαρσεις, φεροντα χρυσον και αργυρον, οδοντας ελεφαντος και πιθηκους και παγωνια. 19Και εκεινοι ησαν οι βασιλεις της γης εζητουν το προσωπον του Σολομωντος, δια να ακουσωσι την σοφιαν αυτου, την οποιαν ο Θεος εθεσεν εις την καρδιαν αυτου.

Chapter 10

1Και υπηγεν ο Ροβοαμ εις Συχεμ· διοτι ηρχετο πας ο Ισραηλ εις Συχεμ δια να καμη αυτον βασιλεα. 2Και ως ηκουσε τουτο Ιεροβοαμ ο υιος του Ναβατ, οπου ειχε φυγει απο προσωπου Σολομωντος του βασιλεως, επεστρεψεν ο Ιεροβοαμ εις Αιγυπτου, 3διοτι αποτελαν
και εκαλεσαν αυτον. Τοτε ηλθεν ο Ιεροβοαμ και πας ο Ισραηλ, και ελαλησαν προς τον Ροβοαμ, λεγοντες, 4Ο πατηρ σου εσκληρυνε τον ζυγον ημων· τωρα λοιπον την δουλειαν την σκληραν του πατρος σου και τον ζυγον αυτου τον βαρυν, τον οποιον επεβαλεν εφ' ημας, ελαφρωσον συ, και θελομεν σοι δουλευει. 5Ο δε ειπε προς αυτους, Επανελθετε προς εμε μετα τρεις ημερας. Και ανεχωρησεν ο λαος. 6Και συνεβουλευθη ο βασιλευς Ροβοαμ τους πρεσβυτερους, οιτινες παρισταντο ενωπιον Σολομωντος του πατρος αυτου ετι ζωντος, λεγων, Τι με συμβουλευετε σεις να αποκριθω προς τον λαον τουτον; 7Και ελαλησαν προς αυτον, λεγοντες, Εαν φερθης ευμενως προς τον λαον τουτον και ευαρεστησις εις αυτους, και λαλησης προς αυτους αγαθους λογους, τοτε θελουσιν εισθαι δουλοι σου δια παντος. 8Απερριψεν ομως την συμβουλην των πρεσβυτερων, την οποιαν εδωκαν εις αυτον, και συνεβουλευθη τους νεους τους συνανατραφεντας μετ' αυτου, τους παρισταμενους ενωπιον αυτου. 9Και ειπε προς αυτους, Τι με συμβουλευετε σεις να αποκριθωμεν προς τον λαον τουτον, οστις ελαλησε προς εμε, λεγων, Ελαφρωσον τον ζυγον τον οποιον ο πατηρ σου επεβαλεν εφ' ημας; 10Και ελαλησαν προς αυτον οι νεοι οι συνανατραφεντες μετ' αυτου, λεγοντες, Ουτω θελεις λαλησει προς τον λαον, οστις ελαλησε προς σε, λεγων, Ο πατηρ μου επεφορτισεν εις εσας ζυγον βαρυν, εγω δε θελω καμει βαρυτερον τον ζυγον σας; ο πατηρ μου σας επαιδευσε με μαστιγας, εγω δε θελω σας παιδευσει με σκορπιους. 11Τωρα λοιπον εις τον λαον τουτον, στοιχειαν απο την αρχην ανατραφηντας μετ' αυτου, και εις τον θρυλον του συνεκκεκομηνην ουκ αποκριθη καποιος ο τρις ημερας. 12Και απεκριθη ο βασιλευς προς αυτους σκληρως· και εγκατελιπεν ο βασιλευς Ροβοαμ την συμβουλην των πρεσβυτερων, και ελαλησε προς αυτους κατα την συμβουλην των νεων, λεγων, Ο πατηρ μου εβαρυνε τον ζυγον σας, αλλ' εγω θελω καμει αυτον βαρυτερον· ο πατηρ μου σας επαιδευσε με μαστιγας, αλλ' εγω θελω σας παιδευσει με σκορπιους. 13Και δεν εισηχυσεν ο βασιλευς εις τον λαον· διοτι το πραγμα εγεινε παρα του Θεου, δια να εκτελεση ο Κυριος τον λογον αυτου, τον οποιον ελαλησε δια του Αχια του Σηλωνιτου προς Ιεροβοαμ τον υιον του Ναβατ. 14Και ιδων πας ο Ισραηλ οτι ο βασιλευς δεν εισηχυσεν εις αυτους, απεκριθη ο λαος προς τον Ροβοαμ την τριτην ημεραν, ως ειχε λαλησει ο βασιλευς, λεγων, Επανελθετε προς εμε μετα τρεις ημερας. Και ανεχωρησε πας ο Ισραηλ εις τας σκηνας αυτου.

Chapter 11
1 Καὶ ελθὼν ο Ροβοαμ εἰς Ἰερουσαλήμ, συνήθροισε τον οἶκον Ἰουδα καὶ Βενιαμίν, εκατόν σόγδηκοντα χιλιάδων, εκελέκτων πολεμίστων, διά να πολεμήσωσι κατὰ τὸν Ἰσραὴλ, ὅπως επαναφέρωσι τὴν βασιλείαν εἰς τὸν Ροβοαμ. 2 Εγείνειν ομος λόγος Κυρίου πρὸς τὸν Σεμαιαν, ανθρώπων τοῦ Θεοῦ, λεγὼν, 3 Λαλήσον πρὸς Ροβοαμ τὸν υἱὸν τοῦ Σολομώντος, τὸν βασιλέα τοῦ Ἰουδα, καὶ πρὸς παντὰ τὸν Ἰσραὴλ εἰς Ἰουδα καὶ Βενιαμίν, λεγὼν, 4 οὕτω λεγει Κυρίος· Δεν θελετε αναβη οὐδε πολεμησε εναντιον των αδελφων σας· επιστραφης ας τοιοτοι εἰς τὸν οἶκον αυτοῦ, διοι παρ’ εμοῦ εγείνε τὸ πράγμα τοῦτο. Καὶ υπήκουσαν εἰς τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου καὶ απεστράφησαν απὸ τὸν να υπαγωσι κατὰ τὸν Ἰεροβοαμ. 5 Καὶ κατωκήσεν ο Ροβοαμ εἰς Ἰερουσαλήμ καὶ ὠκοδομησε πόλεις οχυρας εἰς Ἰουδα.

Chapter 12
Και καθώς εστερεωθη η βασιλεια του Ροβοαμ και ενεδυναμωθη, εγκατελιπε τον νομον του Κυριου, και πας ο Ισραηλ μετ' αυτου. 2 Και εν τω πεμπτω ετει της βασιλειας του Ροβοαμ, Σισακ ο βασιλευς της Αιγυπτου ανεβη εναντιον της Ιερουσαλημ, επειδη παρηνομησαν εις τον Κυριον, 3 μετα χιλιων διακοσιων αμαξων και εξηκοντα χιλιαδων ιππων· ο δε λαος οστις ηλθε μετ' αυτου εξ Αιγυπτου επι τον φωτισμόν του Αριθμητος, Λιβυες, Τρωγλοδυται και Λιβύες. 4 Και κυριευσας τας σχυρας πολεις τας εν Ιουδα, ηλθεν εως την Ιερουσαλημ. 5 Τοτε Σεμαιας ο προφητης ηλθε προς τον Ροβοαμ και τους αρχοντας του Ιουδα, τους συναχθεντας εν Ιερουσαλημ δια τον φοβον του Σισακ, και ειπε προς αυτους, Ουτω λεγει Κυριος· Σεις με εγκατελιπετε· δια τουτο σας εγκατελιπον και εις την χειρα του Σισακ. 6 Και εταπεινωθησαν οι αρχοντες του Ισραηλ και ο βασιλευς, και ελεγον, Δικαιος ο Κυριος. 7 Και οτε ειδεν ο Κυριος οτι εταπεινωθησαν, εγεινε λογος Κυριου προς τον Σεμαιαν, λεγων, Ουτοι εταπεινωθησαν· δεν θελω εξολοθρευσει αυτους, αλλα θελω χαρισει εις αυτους σωτηριαν τινα· και ο θυμος μου δεν θελει εκ χυθη επι την Ιερουσαλημ δια χειρος του Σισακ· αλλως θελον γεινει δουλοι αυτου, δια να γνωρισωσι την δουλειαν την εμην και την δουλειαν των βασιλειων της γης. 8 Και ανεβη Σισακ ο βασιλευς της Αιγυπτου επι την Ιερουσαλημ, και ελαβε τους θησαυρους του οικου του Κυριου και τους θησαυρους του οικου του βασιλεως· τα παντα ελαβεν· ελαβεν ετι τους θυρεους τους χρυσους, τους οποιους εκαμεν ο Σολομων. 9 Και αντων εκαμεν ο βασιλευς Ροβοαμ θυρεους χαλκινους, και παρεδωκεν αυτους εις τας χειρας των αρχοντων των σωματοφυλακων, οιτινες εφυλαττον την εισοδον του οικου του βασιλεως. 10 Και οποτε εισηρχετο ο βασιλευς εις τον οικον του Κυριου, οι σωματοφυλακες ηρχοντο και ελαμβανον αυτους, και παλιν εφερον αυτους εις το οικημα των σωματοφυλακων. 11 Και επειδη λοιπον εταπεινωθη· απεστραφη απ' αυτου ο θυμος του Κυριου, δια να μη αφανιση αυτους ολοκληρως· διοτι ησαν ετι αγαθα πραγματα εν τω Ιουδα. 12 Και ενεδυναμωθη ο βασιλευς Ροβοαμ εν Ιερουσαλημ και εβασιλευσε· διοτι ο βασιλευς Ροβοαμ ητο ηλικιας τεσσαρακοντα και ενος ετους οτε εβασιλευσε, και εβασιλευσε δεκαεπτα ετη εν Ιερουσαλημ, τη πολει την οποιαν ο Κυριος εξελεξεν εκ πασων των φυλων του Ισραηλ, δια να θηση το ονομα αυτου εκει. Της δε μητρος αυτου το ονομα η Νααμα η Αμμωνιτις. 13 Και επραξε πονηρα, επειδη δεν προσηλωσε την καρδιαν αυτου εις το να εκζητη τον Κυριον. 14 Αι δε πραξεις του Ροβοαμ, αι πρωται και αι εσχαται, δεν ειναι γεγραμμεναι εν τω βιβλιω Σεμαιου του προφητου και Ιδδω του βλεποντος, εν ταις γενεαλογιαις; Ησαν δε παντοτε πολεμοι μεταξυ Ροβοαμ και Ιεροβοαμ. 15 Αι δε πραξεις του Ροβοαμ, ια πρωται και αι εσχαται, δεν ειναι γεγραμμεναι εν τω βιβλιω Σεμαιου του προφητου και Ιδδω του βλεποντος, εν ταις γενεαλογιαις; Ησαν δε παντοτε πολεμοι μεταξυ Ροβοαμ και Ιεροβοαμ. 16 Και εκοιμηθη ο Ροβοαμ επι τον Ιουδαν εν τω δεκατω ογδοω ετει του βασιλεως Ιεροβοαμ.

Chapter 13

1 Και εβασιλευσεν ο Αβια επι τον Ιουδαν εν τω δεκατω ογδοω ετει του βασιλεως Ιεροβοαμ. 2 Τρια ετη εβασιλευσεν εν Ιερουσαλημ. Το δε ονομα της μητρος αυτου ητο Μιχαι, θυγατηρ του Ουριηλ απο Γαβαα. Και ητο πολεμος μεταξυ Αβια και Ιεροβοαμ. 3 Και παρεταχθη ο Αβια εις μαχην με στρατευμα δυνατων πολεμιστων, τετρακοσιων χιλιαδων ανδρων εκλεκτων· και ο Ιεροβοαμ...
παρεταχθη εις μαχην εναντιον αυτου με οκτακοσιας χιλιαδας ανδρων εκλεκτων, δυνατων εν
ισχυι. 4 Και σηκωθει ο Αβια επι το ορος Σεμαραιμ, το εν τω ορει Εφραιμ, ειπεν, Ακουσατε μου,
Ιεροβοαμ και πας τον Ισραηλ: 5 δεν πρεπει να γνωρισητε, σοι Κυριος ο Θεος του Ισραηλ εδωκε την
βασιλειαν επι τον Ισραηλ διαπαντος εις τον Αβια, εις αυτον και εις τους υιους αυτου, με συνθηκην
αλατος; 6 αλλ' ο Ιεροβοαμ ο υιος του Ναβατ, ο δουλος του Σολομωντος υιου του Δαβιδ, εσηκωθη
και επανεστατησεν εναντιον του Κυριου αυτου: 7 και συνηχθησαν προς αυτον ανθρωπινοι μηδα
αχρειοι, και ενεδυναμωθησαν εναντιον του Ροβοαμ υιου του Σολομωντος, οτε ήτο ο Ροβοαμ νεος
και απαλος την καρδιαν και δεν ηδυνατο να αντισταθη εις αυτους. 8 και τωρα σεις λεγετε να
αντισταθητε εις την βασιλειαν του Κυριου, την εις τας χειρας τους ουτος αυτους, διοτι εισθε
πληθος πολυ και εχετε μεθ' εαυτων χρυσους μοσχους, τους οποιους ο Ιεροβοαμ εκαμεν εις εσας
dia theou: 9 δεν απεβαλετε τους ιερεις του Κυριου, τους υιους του Ααρων, και τους Λευιτας, και
εκαμετε εις εαυτους ιερεις κατα τα εθνη της γης; πας οστις προσερχεται να ιερωθη με μοσχον βοος
epi twn cheras tou Noma kai twn Chelias kai dein athena ton Rovaam, h tel. 10 all' hemeis tou Kyrion echeimen theon heis kai
den ekgaitpomenen autov kai oi iereis, oi leitourgountes eis toin Kyrion, einai oi oui tou Arwn
kai oi Leuitai, ep ην εν την εργασιαν: 11 και καιουσι προς τον Κυριον καθ' εαυτους, ειναι οι υιοι του Ααρων,
και οι Λευιται, επι την εργασιαν· 12 και καιουσι προς τον Κυριον καθ'/ αυτους, ειναι οι ιερεις, οι λειτουργουντες εις τον Κυριον, ειναι oi
υιοι τοι των πατερων αυτων, διοτι δεν θελετε ευοδωθη. 13 Ο δε Ιεροβοαμ εστρεψε την ενεδραν δια
na perielphe ek twn opison autou kai hiasan kata prouswov ton Iouda, kai h enedra opisbhen auton. 14 Kαι περιεβλεψεν ο Ιουδα, ιδου, η μαχη ήτο εμπροσθεν και οπισω της τραπεζης της καθαρας και την λυχνιαν και τους αρτους της προθεσεως
diα twn opison autou. 15 Τοτε οι ανδρες Ιουδα εκκατοστησαν εν την εργασιαν: 16 Και εφυγον οι υιοι Ιουδα απ' εμπροσθεν του Ιουδα, kai h enedra opisbhen auton. 17 Και εκαμον ο Αβια και ο λαος αυτου εις αυτους σφαγην μεγαλην· και επεσαν τραυματιαι εκ του Ισραηλ πεντακοσιαι χιλιαδες ανδρων
εκενεν οι ιουδαηι και τας κωμας αυτης, και την Εφραιν και τας κωμας αυτης. 18 Και επεσαν τραυματιαι εκ του Πατρων αυτων, διοτι δεν θελετε ευοδωθη. 19 Και κατεδιωξεν ο Αβια εξ οπισω του Ιουδα, kai h enedra opisbhen auton. 20 Και οι ανδρες Ιουδα εκκατοστησαν εν την εργασιαν: 21 Και οι ιερεις αυτους εσαλπισαν με τας σαλπιγγας, δια να ηχωσιν εναντιον σας. Υιοι Ισραηλ, μη πολεμειτε εναντιον Κυριου του Θεου των πατερων σας· διοτι δεν θελετε ευοδωθη.
Chapter 14

1Καὶ εκοιμηθῆ ὁ Ἀβια μετα των πατερῶν αυτοῦ, καὶ εθαψαν αυτὸν εν πόλει Δαβίδ. Εβασιλεύσε δὲ αντ’ αυτοῦ Ἀσα ὁ υἱὸς αὐτοῦ. Εν ταῖς ἡμεραῖς αὐτοῦ ἡ γῆ ἤσυχασε δεκα ἑτη.

2Καὶ εκαμεν ὁ Ἀσα τὸ καλὸν καὶ τὸ εὐθές ενώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ, διότι αφηρεσε τα θυσιαστήρια των ἀλλοτριων θεών καὶ τους υψηλοὺς τόπους, καὶ κατεσυντρίψε τα αγαλματα καὶ κατεκοψε τα αλσῆ.

3Καὶ εἰπε πρὸς τὸν Ιουδαν να εκζητωσι Κυριον τον Θεον των πατερων αυτων καὶ να καμνωσι τον νομον καὶ τας εντολας. Αφηρεσεν ετι απο πασων των πολεων του Ιουδα τους υψηλους τοπους και τα ειδωλα· και ησυχασε το βασιλειον ενώπιον αυτου.

4Και ωκοδομησε πολεις οχυρας εν τω Ιουδα· διότι ησυχασεν η γη, και δεν ητο εις αυτον πολεμος εν εκεινοις τοις χρονοις, επειδη ο Κυριος εδωκεν εις αυτον αναπαυσιν.

5Δια τουτο ειπε προς τον Ιουδαν, Ας οικοδομησωμεν τας πολεις ταυτας, και ας καμωμεν περι αυτας τειχη και πυργους, πυλας και μοχλους, ενω ειμεθα κυριοι της γης, επειδη εξεζητησαμεν Κυριον τον Θεον ημων εξεζητησαμεν αυτον, και ειδοκανεις εις ημας αναπαυσιν κυκλοθεν. Και ωκοδομησαν και ευωδωθησαν.

6Ειχε δε ο Ασα στρατευμα εκ του Ιουδα τριακοσιας χιλιαδας, φεροντας θυρεους και λογχας· εκ δε του Βενιαμιν, διακοσιας ογδοηκον χιλιαδας, ασπιδοφορους και τοξοτας· παντες ουτοι ησαν δυνατοι εν ισχυι.

7Εξηλθε δε εναντιον αυτων Ζερα ο Αιθιοψ, με στρατευμα εκατον μυριαδων και με τριακοσιας αμαξας, και ηλθεν εως Μαρησα.

8Και εξηλθεν ο Ασα εναντιον αυτου, και παρεταχθησαν εις μαχην εν τη φαραγγι Σεφαθα, πλησιον της Μαρησα.

9Και εβοησεν ο Ασα προς Κυριον τον Θεον αυτου και ειπε, Κυριε, δεν ειναι ουδεν παρα σοι να βοηθης τους εχοντας πολλην η μηδεμιαν δυναμιν· βοηθησον ημας, Κυριε Θεε ημων· διοτι επι σε πεποιθαμεν, και εν τω ονοματι σου ερχομεθα εναντιον του πληθους τουτου. Κυριε, συ εισαι ο Θεος ημων· ας μη υπερισχυση ανθρωπος εναντιον σου.

10Και επαταξεν ο Κυριος τους Αιθιοπας εμπροσθεν του Ασα και εμπροσθεν του Ιουδα και εμπροσθεν του Ασα εφυγον.

11Ο δε Ασα και ο λαος ο μετ’ αυτου κατεδιωξαν αυτους εως Γεραρων· και επεσον εκ των Αιθιοπων τοσουτοι, ωστε δεν ηδυναντο να αναλαβωσι πλεον· διοτι συνετριβησαν εμπροσθεν του Κυριου και εμπροσθεν του στρατευματος αυτου και ελαβον λαφυρα πολλα σφοδρα.

12Και επαταξαν πασας τας πολεις κυκλω των Γεραρων· διοτι ο φοβος του Κυριου επεπεσεν επ’ αυτων και ελαφυραγωγησαν πασας τας πολεις· διοτι ησαν εν αυταις λαφυρα πολλα.

Chapter 15

1Τοτε ηλθε το πνευμα του Θεου επι Αζαριαν τον υιον του Ωδηδ· και εξηλθεν εις συναντησιν του Ασα και ειπε προς αυτου, Ακουσατε μου, Ασα και πας ο Ιουδας και ο Βενιαμιν· Ο Κυριος ειναι με σας, οταν σεις εισθε μετ’ αυτου· και εαν εκητητε αυτουν, θελει ευρεθη εις εσας· εαν ομως εγκαταλειψητε αυτουν, θελει σας εγκαταλειψει· 3πολυν μεν καιρον εσταθη ο Ισραηλ χωρις του αληθινου Θεου και χωρις ιερεως διδασκοντος και χωρις νομου· 4οτε ομως εν τη στενοχωρια
αυτων επεστρεψαν εις Κυριον τον Θεον του Ισραηλ και εξεζητησαν αυτον, ευρεθη εις αυτους· 5 και κατ' εκεινους τους καιρους δεν ήταν ειρηνη εις τον εξερχομενον και εις τον εισερχομενον, αλλ' ησαν μεγαλαι ταραχαι επι παντας τους κατοικους των τοπων· 6 και εφεθη εις εθνος υπο εθνους και πολις υπο πολεως· διοτι ο Θεος κατεκλυσεν αυτους εν παση στενοχωρια· 7 σεις δε ενδυναμουσθε, και ας μη ηταν εκλελυμεναι αι χειρες σας· διοτι θελει εισθαι μισθος εις το εργον σας. 8 Και οτε ηκουσεν ο Ασα τους λογους τουτους και την προφητειαν Ωδηδ του προφητου, ενεδυναμωθη και απεβαλε τα βδελυγματα εκ πασης της γης Ιουδα και Βενιαμιν και εκ των πολεων, τας οποιας ελαβεν εκ του ορους Εφραιμ, και ανενεωσε το θυσιαστηριον του Κυριου, το κατ' εμπροσθεν του προναου του Κυριου. 9 Και συνηγαγε παντα τον Ιουδαν και τον Βενιαμιν, και τους παροικουντας μετ' αυτων εκ του Εφραιμ και Μανασση και εκ του Συμεων· διοτι πολλοι εκ του Ισραηλ προσεχωρησαν εις αυτον, ιδοντες οτι Κυριος ο Θεος αυτου ητο μετ' αυτου. 10 Και συνηχθησαν εις Ιερουσαλημ κατα τον τριτον μηνα του δεκατου πεμπτου ετους της βασιλειας του Ασα. 11 Και προσεφεραν θυσιας εις τον Κυριον, κατα την ημεραν εκεινην, εκ των λαφυρων τα οποια εφεραν, επτακοσιους βοας και επτα χιλιαδας προβατων. 12 Και εισηλθον εις συνθηκην να εκζητησωσι Κυριον τον Θεον των πατερων αυτων, εξ αλλης της καρδιας αυτων και εξ ολης της ψυχης αυτων· 13 και πας οστις δεν εκζητηση Κυριον τον Θεον του Ισραηλ να θανατονηται, απο μικρου εως μεγαλου, απο ανδρος εως γυναικος. 14 Και ωμοσαν προς τον Κυριον εν φωε της καρδιας αυτων και εξεζητησαν αυτον μεθ' ολης της θελησεως αυτων· και ευρεθη εις αυτους· και εδωκεν εις αυτους ο Κυριος αναπαυσιν κυκλοθεν. 15 Ετι δε Μααχα, την μητερα του βασιλεως Ασα, απεβαλεν αυτην του να ηναι βασιλισσα, επειδη εκαμεν ειδωλον εις αλσος· και κατεκοψεν ο Ασα το ειδωλον αυτης και συνετριψε και εκαυσεν αυτο εις τον χειμαρρον Κεδρων. 16 Οι υψηλοι ομως τοποι δεν αφηρεθησαν απο του Ισραηλ· πλην η καρδια του Ασα ητο τελεια πασας τας ημερας αυτου. 17 Και εφερεν εις τον οικον του Θεου τα αφιερωματα του πατρος αυτου και τα εαυτου αφιερωματα, αργυρον και χρυσον και σκευη. 18 Και δεν εγεινε πολεμος εως του τριακοστου πεμπτου ετους της βασιλειας του Ασα.

Chapter 16

1 Εν τω τριακοστω εκτω ετει της βασιλειας του Ασα, ο Βαασα βασιλευς του Ισραηλ ανεβη εναντιον του Ιουδα και οκοδομησε την Ραμα, δια να μη αφινη μηδενα να εξερχηται μηδε να εισερχηται προς τον Ασα βασιλεα του Ιουδα. 2 Τοτε ο Ασα εξεφερεν αργυριον και χρυσιον εκ των θησαυρων του οικου του Κυριου και του οικου του βασιλεως, και απεστειλε προς τον Βεν-αδαδ βασιλεα της Συριας, κατοικουντα εν Δαμασκω, λεγων, 3 Ας γεινη συνθηκη αναμεσον εμου και σου, ως ητο και κατεκοψεν ο Ασα το ειδωλον αυτου και κατεκοψεν αυτου και συνετριψε και εκαυσεν αυτο εις τον χειμαρρον Κεδρων. 4 Ετι δε Μααχα, την μητερα του βασιλεως Ασα, απεβαλεν αυτην του να ηναι βασιλισσα, επειδη εκαμεν ειδωλον εις αλσος· και κατεκοψεν ο Ασα το ειδωλον αυτου και κατεκοψεν αυτην και συνετριψε και εκαυσεν αυτην εις τον χειμαρρον Κεδρων. 5 Οι ψηλοι ομως τοποι δεν αφηρεθησαν απο του Ισραηλ· πλην η καρδια του Ασα ητο τελεια πασας τας ημερας αυτου. 6 Και εφερεν εις τον οικον του Θεου τα αφιερωματα του πατρος αυτου και τα εαυτου αφιερωματα, αργυρον και χρυσον και σκευη. 7 Και δεν εγεινε πολεμος εως του τριακοστου πεμπτου ετους της βασιλειας του Ασα.
αρχηγους των δυναμεων αυτου εναντιον των πολεων του Ισραηλ· και επαταξαν την Ιιων και την Δαν και την Αβελ-μαιμ και πασας τας αποθηκας των πολεων Νεφθαλι. 5Και ως ηκουσεν ο Βαασα, επαυσε να οικοδομη την Ραμα και κατελιπε το εργον αυτου. 6Και παρελαβεν ο βασιλευς Ασα παντα τον Ιουδαν, και εσηκωσαν τους λιθους της Ραμα και τα ξυλα αυτης, με τα οποια ωκοδομει ο Βαασα· και με ταυτα ωκοδομησε την Γαβα και την Μισπα. 7Και επαυσε να οικοδομη την Ραμα και κατελιπε το εργον αυτου. 8Και ως ηκουσεν ο Βαασα, επαυσε να οικοδομη την Ραμα και κατελιπε το εργον αυτου. 9Και ως ηκουσεν ο Βαασα, επαυσε να οικοδομη την Ραμα και κατελιπε το εργον αυτου. 10Και επαυσε το εργον αυτου. 11Και επαυσε το εργον αυτου. 12Ηρρωστησε δε ο Ασα τους ποδας αυτου εν τω τριακοστω εννατω ετει της βασιλειας αυτου, εωσου η αρρωστια αυτου εγεινε μεγιστη· αλλ' ουδε εν τη αρρωστια αυτου εξεζητησε τον Κυριον, αλλα τους ιατρους. 13Και εκοιμηθη ο Ασα μετα των πατερων αυτου· και απεθανεν εν τω τεσσαρακοστω πρωτω ετει της βασιλειας αυτου.

Chapter 17

1Εβασιλευσε δε αντ' αυτου Ιωσαφατ ο υιος αυτου και ενεδυναμωθη κατα του Ισραηλ. 2Και εβαλε δυναμεις εις πασας τας οχυρας πολεις του Ιουδα και κατεστησε φρουρας εν τη γη Ιουδα και εν ταις πολεσι του Εφραιμ, τας οποιας ειχε κυριευσει Ασα ο πατηρ αυτου. 3Και ητο Κυριος μετα του Ιωσαφατ, επειδη περιεπατησεν εν ταις οδοις Δαβιδ του πατρος αυτου ταις πρωταις, και δεν εξεζητησε τους Βααλειμ· 4αλλα τον Θεον του πατρος αυτου εξεζητησε και εις τας εντολας αυτου περιεπατησε και ουχι κατα τα εργα του Ισραηλ. 5Δια τουτο εστερεωσεν ο Κυριος την βασιλειαν εν τη χειρι αυτου· και πας ο Ιουδας εδωκε δωρα εις τον Ιωσαφατ· και απεκτησε πλουτον και δοξαν πολλην. 6Και υψωθη η καρδια αυτου εις τας οδους του Κυριου· και ετι αφηρεσε τους υψηλους τοπους και τα αλση απο του Ιουδα. 7Και επειδη περιεπατησεν εις τας οδους του Κυριου· και ετι αφηρεσε τους υψηλους τοπους και τα αλση απο του Ιουδα. 8Και επειδη περιεπατησεν εις τας οδους του Κυριου· και ετι αφηρεσε τους υψηλους τοπους και τα αλση απο του Ιουδα. 9Και επειδη περιεπατησεν εις τας οδους του Κυριου· και ετι αφηρεσε τους υψηλους τοπους και τα αλση απο του Ιουδα. 10Και επειδη περιεπατησεν εις τας οδους του Κυριου· και ετι αφηρεσε τους υψηλους τοπους και τα αλση απο του Ιουδα.
τω Ιουδα, εχοντες μεθ’ εαυτων το βιβλιον του νομου του Κυριου, και περιηρχοντο εις πασας τας
πολεις του Ιουδα και εδιδασκον τον λαον. 10 Και επεπεσε φοβος Κυριου επι πασας τας βασιλειας
tων περιξ του Ιουδα τοπων· και δεν επολεμουν εναντιον του Ιωσαφατ. 11 Και απο των Φιλισταιων
eφερον δωρα προς τον Ιωσαφατ και φορον αργυριου· οι Αραβες προσετι εφερον προς αυτον ποιμνια
κριων επτα χιλιαδας επτακοσιους και τραγων επτα χιλιαδας επτακοσιους. 12 Και προσωρει ο
Ιωσαφατ μεγαλυνομενος σφοδρα· και δεν επολεμουν εναντιον του Ιωσαφατ.
11 Και απο των Φιλισταιων
eφερον δωρα προς τον Ιωσαφατ και φορον αργυριου· οι Αραβες προσετι εφερον προς αυτον ποιμνια
κριων επτα χιλιαδας επτακοσιους και τραγων επτα χιλιαδας επτακοσιους.

Chapter 18
1 Και ειχεν ο Ιωσαφατ πλουτον και δοξαν πολλην· και εσυμπενθερευσε μετα του Αχααβ. 2 Μετα
dε χρονους κατεβη προς τον Αχααβ εις την Σαμαρειαν Και εσφαξεν ο Αχααβ προβατα και βοας εν
αφθονια δι’ αυτον και δια τον λαον τον μετ’ αυτου, και κατεπεισεν αυτον να συναναβη εις
Ραμωθ-γαλααδ.
3 Και ειπεν Αχααβ ο βασιλευς του Ισραηλ προς Ιωσαφατ τον βασιλεα του Ιουδα,
Ερχεσαι μετ’ εμου εις Ραμωθ-γαλααδ; Ο δε απεκριθη προς αυτον, Εγω ειμαι καθως συ, και ο λαος
μου καθως ο λαος σου· και θελομεν εισθαι μετα σου εν τω πολεμω.
4 Και ειπεν ο Ιωσαφατ προς
τον βασιλεα του Ισραηλ, Ερωτησον σημερον, παρακαλω, τον λογον του Κυριου.
5 Και συνηθροισεν
ο βασιλευς του Ισραηλ τους προφητας, τετρακοσιους ανδρας, και ειπε προς αυτους, να υπαγωμεν
eις Ραμωθ-γαλααδ, δια να πολεμησωμεν; η να απεχω; Οι δε ειπον, Αναβα, και θελει παραδωσει ο
Θεος αυτην εις την χειρα του βασιλεως.
6 Και ειπεν ο βασιλευς του Ισραηλ
dεν ειναι ανθρωπος τις, δια του οποιου δυναμεθα να ερωτησωμεν τον Κυριον· πλην εγω μισω
αυτον· διοτι δεν προφητευει καλον περι εμου αλλα παντοτε κακον· ειναι ο Μιχαιας ο υιος του
Ιεμλα. Και ειπεν ο Ιωσαφατ, Ας μη λαλη ο βασιλευς ουτως.
7 Και εκαλεσεν ο βασιλευς του Ισραηλ
ενα ευνουχον και ειπε, Σπευσον να φερης Μιχαιαν τον υιον του Ιεμλα.
8 Ο δε βασιλευς του Ισραηλ
και Ιωσαφατ ο βασιλευς του Ιουδα εκαθηντο, εκαστος επι του θρονου αυτου, ενδεδυμενοι στολαις,
και εκαθηντο εν τοπω ανοικτω, κατα την εισοδον της πυλης της Σαμαρειας· και παντες οι προφηται
προεφητευον εμπροσθεν αυτων.
9 Και Σεδεκιας ο υιος του Χαναανα ειχε καμει εις εαυτου κερατα
σιδηρα και ειπεν, ουτω λεγει Κυριος· Δια τουτων θελεις κερατησει τους Συριους, εωσου συντελεσης
αυτους. 11 Και παντες οι προφηται προεφητευον αυτην εις την χειρα του βασιλεως. 12 Και ο μηνυτης, οστις υπηγε να καλεση τον Μιχαιαν, ειπε προς αυτον, λεγων, Ιδου, οι λογοι των προφητων φανεροναι εν ενος στοματος καλον περι του βασιλεως· ο λογος σου λοιπον ας ηνια, παρακαλω, ως ενος εξ εκεινων, και λαλησον το καλον. 13 Ο δε Μιχαιας ειπε, Ζη Κυριος, ό τι μοι ειπη ο Θεος μου, τουτο θελω λαλησει. 14 Ηλθε λοιπον προς τον βασιλεα, και ειπον προς αυτον ο βασιλεα, ειπον ο βασιλεως προς αυτον, Μιχαι, να υπαγωμεν εις Ραμωθ-γαλααδ δια να πολεμησωμεν; η να απεχω; Ο δε ειπεν, Αναβητε και ευοδουσθε, διοτι θελουσι παραδοθη εις την χειρα σας. 15 Και ειπε προς αυτον ο βασιλεα, Εως ποσακις θελω σε ορκιζει να μη λεγης προς εμε παρα την αληθειαν εν ονοματι Κυριου; 16 Ο δε ειπεν· ειδον παντα τον Ισραηλ διεσπαρμενον επι τα ορη, ως προβατα μη εχοντα ποιμενα· και ειπε Κυριος, Ουτοι δεν εχουσι κυριον· ας επιστρεψωσιν εκαστος εις τον οικον αυτου εν ειρηνη. 17 Και ειπεν ο βασιλευς του Ισραηλ προς τον Ιωσαφατ, Δεν σοι ειπα οτι δεν θελει προφητευσει καλον περι εμου, αλλα κακον; 18 Και ο Μιχαιας ειπεν, Ακουσατε λοιπον τον λογον του Κυριου· ειδον τον Κυριον καθημενον επι του θρονου αυτου και πασαν την στρατιαν του ουρανου παρισταμενην εκ δεξιων αυτου και εξ αριστερων αυτου. 19 Και ειπε ο Κυριος, Τις θελει απατησει Αχααβ τον βασιλεα του Ισραηλ, ωστε να αναβη και να πεση εν Ραμωθ-γαλααδ; Και ο μεν ελαλησε λεγων ουτως, ο δε λεγων ουτως. 20 Τοτε εξηλθε το πνευμα και εσταθη ενωπιον Κυριου και ειπεν, Εγω θελω απατησει αυτον. Και ειπε Κυριος προς αυτο, Τινι τροπω; 21 Και ειπε, Θελω εξελθει και θελω εισθαι πνευμα ψευδους εν τω στοματι παντων των προφητων αυτου. Και ειπε Κυριος, Θελεις απατησει και μαλιστα θελεις κατορθωσει· εξελθε και καμε ουτω. 22 Τωρα λοιπον, ιδου, ο Κυριος εβαλε πνευμα ψευδους εν τω στοματι τουτων των προφητων σου, και ελαλησε Κυριος κακον επι σε. 23 Τοτε πλησιασας Σεδεκιας ο υιος του Χανααν, ερραπισε τον Μιχαιαν επι την σιαγονα και ειπε, Δια ποιας οδου επερασε το πνευμα του Κυριου απ' εμου, δια να λαληση προς σε; 24 Και ειπεν ο Μιχαιας, Ιδου, θελεις ιδει καθ' ην ημεραν θελεις εισερχεσθαι απο ταμειου εις ταμειον, δια να κρυφθης. 25 Και ειπεν ο βασιλευς του Ισραηλ, Πιασατε τον Μιχαιαν και επαναφερετε αυτον προς Αμων τον αρχοντα της πολεως, και ειπατε, Ουτω λεγει ο βασιλευς· Βαλετε τουτον εις την φυλακην και τρεφετε αυτον με αρτον θλιψεως και με υδωρ θλιψεως, εωσου επιστρεψω εν ειρηνη. 26 Και ειπεν, Ακουσατε σεις, παντες οι λαοι. 27 Ανεβη ο βασιλεα του Ισραηλ και Ιωσαφατ ο βασιλευς του Ιουδα εις Ραμωθ-γαλααδ. 28 Και ειπεν ο βασιλεα του Ισραηλ προς τον Ιωσαφατ, Εγω θελω μετασχηματισθη και εισελθει εις την μαχην· συ δε ενδυθητι την στολην σου. Και μετασχηματισθη ο βασιλεα του Ισραηλ και επενεργησεν εις την μαχην, και επενεργησεν ο Κυριος επι τους Ισραηλιτας και επενεργησεν ο Αλαμης επι τους Συριας. 29 Και ειπεν ο Κυριος προς τον Ιωσαφατ, Δεν εσταθητε εν ειρηνη, δεν εισελθητε εις την μαχην. Και ειπεν ο Βασιλεας του Ισραηλ, Ακουσατε και εισαγωγησατε εκ της μαχην αυτου εις ειρηνην. 30 Και οι Συριας συντριβαντες περιεκυκλωσαν τον βασιλεα του Ισραηλ εκ της μαχην, και ειπεν ο Βασιλεας του Ισραηλ, Ακουσατε και εισαγωγησατε εκ της μαχην αυτου εις ειρηνην. 31 Και ειπεν οι Συριας, Δεν εσταθητε εν ειρηνη, δεν εισελθητε εις την μαχην, και ειπον οι Συριας, Επεστρεψατε οι Ισραηλιται απο της καταδιωξεως αυτου.
μεταξύ των αρθρωσεων του θωρακος· ο δε ειπεν προς τον ηνιοχον, Στρεψον την χειρα σου και εκβαλε με εκ του στρατευματος, διοτι επληγωθην. 34Και εμεγαλυνθη η μαχη εν τη ημερα εκεινη· ο δε βασιλευς του Ισραιλ ιστατο επι της αμαξης αντικρυ των Συριων εως εσπερας· και περι την δυσιν του ηλιου απεθανε.

Chapter 19

1Και επεστρεψεν Ιωσαφατ ο βασιλευς του Ιουδα εις τον οικον αυτου εν ειρηνη, εις Ιερουσαλημ. 2Και εξηλθεν Ιηου ο υιος του Ανανι, ο βλεπων, εις απαντησιν αυτου, και ειπε προς τον βασιλεα Ιωσαφατ, Τον ασεβη βοηθεις και τους μισουντας τον Κυριον αγαπας; δια τουτο οργη παρα του Κυριου ειναι επι σε· 3πλην ευρεθησαν εν σοι καλα πραγματα, καθοτι αφηρεσας τα αλση απο της γης και κατευθυνας την καρδιαν σου εις το να εκζητης τον Θεον. 4Και καταστησε κριτας εν τη γη, εν πασας ταις οχυραις πολεσι του Ιουδα, εν εκαστη πολει. 5Και κατωκησεν ο Ιωσαφατ εν Ιερουσαλημ· επειτα εξηλθε παλιν δια του λαου απο Βηρ-σαβεε εως του ορους Εφραιμ, και επεστρεψεν αυτους προς Κυριον τον Θεον των πατερων αυτων. 6Και κατεστησε κριτας εν τη γη, δια την κρισιν του Κυριου και δια τας διαφορας, και προσετρεχον εις Ιερουσαλημ. 7Και προσεταξεν αυτους, λεγων, Ουτω θελετε καμνει εν φοβω Κυριου, εν πιστει και εν καρδια τελεια·

Chapter 20

1Και μετα ταυτα ηλθον κατα του Ιωσαφατ οι υιοι Μωαβ και οι υιοι Αμμων και μετ' αυτων αλλοι εκτος των Αμμωνιτων, δια να πολεμησωσι. 2Και ηλθον και απηγγειλαν προς τον Ιωσαφατ, λεγοντες, Μεγα πληθος ερχεται εναντιον σου εκ του περαν της θαλασσης, εκ της Συριας· και ιδου, ειναι εν Ασασων-θαμαρ, ητις ειναι Εν-γαδι.

551
τὸν Κυρίον, καὶ εκηρύξει νηστείαν διὰ πάντος τοῦ Ιουδα. 4 Καὶ συνηχθήσαν οἱ ἀνδρεῖς Ιουδα, διὰ να ζητήσωσι βοήθειαν παρὰ Κυρίου· εκ πάσων ετὶ τῶν πολεων Ιουδα ἠλθὸν διὰ να ζητήσωσι τον Κυρίον. 5 Και εστάθη ο Ιωσαφάτ εν τῇ συναξῇ τοῦ Ιουδα καὶ τῆς Ἰερουσαλήμ, εν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου, κατὰ πρόσωπον τῆς νεᾶς αὐλῆς. 6 Και οἱ ἄνδρες Ιουδα προσέστησαν ζητεῖν βοήθειαν κατὰ πάσαν τὰς πόλις τῆς Ἰουδα, εἰπόντες, 7 Εἰπεν, εἰτέρα, διὰ να ζητήσωσιν τὸν Κυρίον· εκ πάσης ετῶν τῆς Ἰουδα ηλθον κατὰ πρόσωπον τοῦ Κυρίου, εἰπόντες, 8 Και εστάθη ο Ιωσαφάτ εν τῇ συναξῇ τοῦ Ιουδα καὶ τῆς Ἰερουσαλήμ, εν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου, κατὰ πρόσωπον τῆς νεᾶς αὐλῆς, καὶ εἶπεν, Κυρίε Θεὲ τῶν πατέρων ἡμῶν, δεν εἰσαι σὺ ο Θεός ο εν τῷ οὐρανῷ; καὶ δεν εἰσαι σὺ ο κυρίευων επὶ πάντα τὰ βασιλεῖα τῶν εθνῶν, καὶ δεν εἰναι εν τῇ χειρί σου η δύναμις καὶ η ἰσχύς, καὶ οὐδεὶς δυνατὰ να αντισταθή εἰς σε; 9 Δεν εἰσαι σὺ ο Θεός ημῶν, ο ἐκδιώξας τοὺς κατοίκους τῆς γῆς οἱ ταύτῃ τεύχευς εἰς τον λαοῦν αὐτοῦ Ἰσραήλ, καὶ δους αὐτήν εἰς τὸ σπέρμα του Αβραάμ του αγαπητοῦ σου εἰς τὸν αἰῶνα; 10 Δεν εἰσαι σὺ ο Θεός ἡμῶν, ο εκδιώξας τοὺς κατοίκους τῆς γῆς ταύτῃ εἰς τον λαοῦν αὐτοῦ Ισραήλ, καὶ δους αὐτήν εἰς τὸ σπέρμα του Αβραάμ του αγαπητοῦ σου εἰς τὸν αἰῶνα; 11 και κατωκήσαν εν αὐτῇ καὶ ὠκοδομήσαν εἰς σε αγιαστήριον εἰς αὐτῇ διὰ τὸ ονόμα σου, λεγοῦντες, 12 Εἰαν, ὅταν επελθῇ εφ' ἡμᾶς κακὸν, ῥομφαία, κρίσις ή θανατικὸν ή πείνα, σταθῶμεν εἰς τὸν οίκον τοῦτον καὶ ἑνωμεν εἰς σε πρὸς σε εἰς τὴν θλίψιν ἡμῶν, τότε θελεῖς ακοῦσει καὶ σωσῆι. 13 Και τώρα, ιδοὺ, οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ Μωαβ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ οροῦ Σις, πρὸς τοὺς οποῖος δὲν αφῆκας τὸν Ἰσραήλ να υπαγῇ, οτὲ ἠρχοντο εἰς γῆν Αἰγυπτοῦ, αλλ' ἐξεκλῖναν απ' αὐτῶν καὶ δὲν ἐξουθρεύσαν αὐτοὺς, 14 και ιδοὺ, πῶς ανταμείβουσιν ἡμᾶς, ερχομένοι να ἐκβάλωσιν ἡμᾶς απὸ τὴν κληρονομιαν αὐτῶν, τὴν οποίαν ἐδωκας εἰς ἡμᾶς να κληρονομησωμεν. 15 Θεὲ ἡμῶν, δεν θελεῖς κρίνει αὐτούς; διότι δὲν ἦπαινει εἰς αὐτούς· αλλ' εἰναι οι οφθαλμοί ἡμῶν.
Ιουδα· και εκτυπηθησαν. 23Διοτι εσηκωθησαν οι υιοι Αμμων και Μωαβ κατα των κατοικων του ορους Σηειρ, δια να εξολοθρευσωσι και να εξαλειψωσιν αυτους· και αφον συνετελεσαν τους κατοικους του Σηειρ εβοηθησαν αλληλους δια να εξολοθρευσωσιν. 24Ελθων δε ο Ιουδας εις την σκοπιαν της ερημου, ανεβλεψε προς το πληθος, και ιδου, ησαν νεκρα σωματα πεπτωκοτα κατα γης, και ουδεις διεσωθη. 25Και οτε ηλθον ο Ιωσαφατ και ο λαος αυτου δια να λαφυραγωγησωσιν αυτους, ευρηκαν μεταξυ των νεκρων σωματων αυτων και πλοτυθεν εις αφθονια και πολυτιμων αποσκευην, και ελαβον εις εαυτους τοσαυτα, ωστε δεν ηδυναντο να μεταφεροντο αυτα. 26Και την τεταρτην ημεραν συνηχθησαν εν τη κοιλαδι της Ευλογιας· διοτι εκει ευλογησαν τον Κυριον· δια τουτο ονομασθη το τοπος εκεινου Κοιλας Ευλογιας. 27Τοτε παντες οι ανδρες Ιουδα και της Ιερουσαλημ και ο Ιωσαφατ επι κεφαλης αυτων, εκινησαν δια να επιστρεψωσιν εις Ιερουσαλημ εν ευφροσυνη, διοτι ευφρανεν αυτους ο Κυριος απο των εχθρων αυτων. 28Και ηλθον εις Ιερουσαλημ εν ψαλτηριοις και κιθαραις και σαλπιγξι προς τον οικον του Κυριου. 29Και επεπεσε φοβος Θεου επι παντα τα βασιλεια των τοπων εκεινων, οτε ηκουσαν ετι ο Κυριος επολεμησεν εναντιον των εχθρων του Ισραηλ. 30Και ησυχασεν η βασιλεια του Ιωσαφατ· διοτι ο Θεος αυτου εδωκεν εις αυτον αναπαυσιν κυκλοθεν. 31Και εβασιλευσεν ο Ιωσαφατ επι τον Ιουδαν· τριακοντα πεντε ετων ηλικιας ήτο οτε εβασιλευσε, και εβασιλευσεν εικοσιπεντε ετη εν Ιερουσαλημ· το δε ονομα της μητρος αυτου ήτο Αζουβα θυγατηρ του Σιλει. 32Και περιεπατησεν εν τη οδω Ασα του πατρος αυτου και δεν εξεκλινεν απ' αυτης, πραττων το ευθες ενωπιον του Κυριου. 33Οι υψηλοι ομως τοποι δεν αφηρεθησαν· διοτι ο λαος δεν ειχον ετι κατευθυνει τας καρδιας αυτων προς τον Θεον των πατερων αυτων. 34Αι δε λοιπαι πραξεις του Ιωσαφατ, αι πρωται και αι εσχαται, ιδου, ειναι γεγραμμεναι εν τοις λογοις του Ιηου υιου του Ανανι, οιτινες κατεγραφησαν εν τω βιβλιω των βασιλεων του Ισραηλ. 35Μετα δε ταυτα ηνωθη ο Ιωσαφατ ο βασιλευς του Ιουδα μετα του Οχοζιου βασιλεως του Ισραηλ, οστις επραξε λιαν ασεβως. 36Ηνωθη δε μετ' αυτου, δια να καμωσι πλοια, τα οποια να πλευσωσιν εις Θαρσεις· και εκαμον τα πλοια εν Εσιων-γαβερ. 37Τοτε Ελιεζερ ο υιος του Δωδανα απο Μαρησα προεφητευσεν εναντιον του Ιωσαφατ, λεγων, Επειδη ηνωθης μετα του Οχοζιου, ο Κυριος εθραυσε τα εργα σου. 38Και συνετριβησαν τα πλοια και δεν ηδυνηθησαν να υπαγωσιν εις Θαρσεις.

Chapter 21

1Και εκοιμηθη ο Ιωσαφατ μετα των πατερων αυτου και εταφη μετα των πατερων αυτου εν πολει Δαβιδ· και εβασιλευσεν αντι αυτου Ιωραμ ο υιος αυτου. 2Και ειχεν αδελφους, υιους του Ιωσαφατ, τον Αζαριαν, και Ιεχιηλ και Ζαχαριαν και Αζαριαν και Μιχαηλ και Σεφατιαν· παντες ουτοι ησαν υιοι του Ιωσαφατ βασιλεως του Ισραηλ. 3Οτε δε ο Ιωραμ υψωθη εις την βασιλειαν· δια να καμωσι πλοια, τα οποια να πλευσωσιν εις Θαρσεις· και εκαμον τα πλοια εν Εσιων-γαβερ. 37Τοτε Ελιεζερ ο υιος του Δωδανα απο Μαρησα προεφητευσεν εναντιον του Ιωσαφατ, λεγων, Επειδη ηνωθης μετα του Οχοζιου, ο Κυριος εθραυσε τα εργα σου. 39Και συνετριβησαν τα πλοια και δεν ηδυνηθησαν να υπαγωσιν εις Θαρσεις.
βασιλείαν του πατρός αυτού και εκραταίωθη, εθανάτωσε παντας τους αδελφούς αυτού εν ρομφαία και τινάς ετί εκ των αρχοντών του Ἰσραήλ. 5 Τριακοντά δύο ετών ηλικίας ήτο ὁ Ἰωράμ στε ἐβασιλεύει, και εβασιλεύσει στοιχέω εν ἐν ἐρευναλμή. 6 Καὶ περιεπατήσειν εν τῇ οὔῳ τῶν βασίλεων τοῦ Ἰσραήλ, καθὼς εκαμεν ὁ οἶκος τοῦ Ἀχααβ' διότι θυγατὴρ τοῦ Ἀχααβ ήτο ἡ γυνὴ αὐτοῦ· καὶ ἐπράξει πονῆρα ενώπιον Κυρίου. 7 Ἀλ' ὁ Κυρίος δὲν ἥθελησε νὰ εξολοθρεύσει τον οἶκον τοῦ Δαβίδ, διὰ τὴν διαθήκην τὴν ὅποιαν ἐκαμεν πρὸς τὸν Δαβίδ, καὶ διότι εἶπεν δὲν δὼσον λυχνὸν εἰς αὐτοῦ καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ παντὸτε. 8 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ ἀπεσταθήσειν ὁ Ἕδωμ απὸ τῆς ὑποτάγης τοῦ Ιουδα, καὶ κατεστήσαν βασίλεα εφ' εαυτοῦ. 9 Καὶ διηλθήσειν ὁ Ἰωράμ μετὰ τῶν αρχοντῶν αὐτοῦ καὶ πασά αἱ αμαξὶ μετ' αὐτοῦ· καὶ σηκώθησε διὰ νύκτα, επάταξε τοὺς Ἰδουμαιους τοὺς περικυκλούντας αὐτόν καὶ τοὺς αρχόντας τῶν αμαξῶν. 10 Οὕτως ἀπεσταθήσειν ὁ Ἕδωμ απὸ τῆς ὑποτάγης τοῦ Ιουδα εἰς τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἡμέρας ταύτης. Τοῦτο κατὰ τὸν αὐτοῦ καίρον ἀπεσταθήσει καὶ ἦ Λιβνα ἀπὸ τῆς ὑποτάγης αὐτοῦ, ἐπεὶ κατεγατελίπε Κυρίον τὸν θεόν τῶν πατερῶν αὐτοῦ. 11 Αὐτὸς ὁμοδομήσειν εἰς ψήφους τοὺς εἰς τὰ ὀργὰ τοῦ Ἰουδα, καὶ εκαμεν τοὺς κατοίκους τῆς Ἰερουσαλήμ νὰ πορνεύσωσι καὶ ἀπεπλανήσε τὸν Ιουδαν. 12 Καὶ ἠλθεν πρὸς αὐτὸν εγγραφὸν παρὰ τοῦ Ἡλία τοῦ προφήτου, λεγον, Οὕτω λεγεῖ Κυρίος ο θεός τοῦ Δαβίδ τοῦ πατρὸς σου· Ἐπεὶ δὲν περιεπατήσα ἐν ταῖς οδοῖς Ἰωσαφάτ τοῦ πατρὸς σου καὶ εν ταῖς οδοῖς τοῦ Ἀσα βασιλέως τοῦ Ιουδα, 13 ἀλλὰ περιεπατήσα ἐν τῇ ο cvsκ ϕ τοῖς βασίλεωι τοῦ Ἰσραήλ, καὶ εκαμες τὸν Ιουδαν καὶ τοὺς κατοίκους τῆς Ἰερουσαλήμ νὰ πορνεύσωσι καὶ τὰ τεκνὰ σου καὶ τας γυναῖκας σου καὶ παντὰ τὰ υπάρχοντα σου. 14 Ἐκεῖνος θελεῖ εἰς τοὺς υἱοὺς σου καὶ τὰς γυναῖκας σου νὰ πορνεύσωσι κατὰ τὰς πορνείας τοῦ οἰκοῦ τοῦ Αχααβ, δὲ δὲν εθανάτωσας τους αδελφοὺς σου τοῦ οἰκοῦ τοῦ πατρὸς σου, τοὺς καλήτερούς σου· 15 καὶ συ θελεῖς κτυπηθῆ με πολλαὶς αρρωστίαις, με αρρωστίαν τῶν εντοσθιων σου, εως εξελθῶσι τα εντοσθία σου εκ τῆς αρρωστίας αὐτοῦ καὶ τῶν ἐντοσθιων αὐτοῦ καὶ τῶν ἐντοσθιων αὐτοῦ καὶ τῶν ἐντοσθιων αὐτοῦ καὶ τῶν ἐντοσθιων αὐτοῦ καὶ τῶν ἐντοσθιων αὐτοῦ.
εἰς τὸ στρατοπεδον. Καὶ εβασιλεύσεν ὁχοζιας ο υιος του ιωραμ βασιλεως του Ιουδα. 2Τεσσαρακοντα δυο ετων ηλικιας ητο ο Ωχοζιας οτε εβασιλευσεν, εβασιλευσε δε εν ετος εν Ιερουσαλημ: το δε ονομα της μητρος αυτου ητο Γοθολια, θυγατηρ του Αμρι. 3Και αυτος περιπατησεν εν ταις οδοις του οικου Αχααβ: διοτι η μητηρ αυτου ητο συμβουλος αυτου εις το αμαρτανειν. 4Και επραξε πονηρα ενωπιον του Κυριου, καθως ο οικος Αχααβ: διοτι μετα τον θανατον του πατρος αυτου, αυτοι ησαν οι συμβουλοι αυτου δια τον αφανισμον αυτου. 5Και δια των συμβουλων αυτων υπηγε μετα του Ιωραμ υιου του Αχααβ βασιλεως της Συριας εις Ραμωθ-γαλααδ· και επαταξαν οι Συριοι τον Ιωραμ. 6Και επεστρεψε δια να ιατρευθη εις Ιεζραελ, εξ αιτιας των πληγων τας οποιας ελαβεν εν Ραμα, οτε επολεμει κατα του Αζαηλ βασιλεως της Συριας. Και κατεβη Αζαριας ο υιος του Ιωραμ, ο βασιλευς του Ιοδα, δια να ιδη Ιωραμ τον υιον του Αχααβ εις Ιεζραελ, επειδη ητο αρρωστος. 7Και εσταθη παρα Θεου ολεθρος του Ωχοζιου το να ελθη προς τον Ιωραμ· διοτι, οτε ηλθεν, εξηλθε μετα του Ιωραμ εναντιον Ιηου του υιου του Νιμις, τον οποιον εχρισεν ο Κυριος δια να εξολοθρευση τον οικον Αχααβ. 8Και οτε εκαμνεν ο Ιηου την εκδικησιν κατα του οικου Αχααβ, ευρων τους αρχοντας του Ιουδα και τους υιους των αδελφων του Ωχοζιου, τους υπηρετουντας τον Ωχοζιαν, εθανατωσεν αυτους. 9Και εζητησε τον Ωχοζιαν· και συνελαβον αυτον κρυπτομενον εν Σαμαρεια και εφεραν αυτον προς τον Ιηου· και εθανατωσαν αυτον και εθαψαν αυτον· διοτι ειπον, Υιος του Ιωσαφατ ειναι, οστις εξεζητησε τον Κυριον εξ ολης της καρδιας αυτου. Και ο οικος Ωχοζιου δεν ειχε δυναμιν να κρατηση πλεον την βασιλειαν. 10Η δε Γοθολια, η μητηρ του Ωχοζιου, ιδουσα οτι ο υιος αυτης απεθανεν, εσηκωθη και εξολοθρευσεν απαν το βασιλικον σπερμα του οικου Ιουδα. 11Ιωσαβεεθ ομως, η θυγατηρ του βασιλεως, λαβουσα τον Ιωας υιον του Ωχοζιου, εκλεψεν αυτον εκ του μεσου των υιων του βασιλεως των θανατουμενων, και εβαλεν αυτον εν τω ταμειω του κοιτωνος. Ουτως η Ιωσαβεεθ, η θυγατηρ του βασιλεως Ιωραμ, η γυνη Ιωδαε του ιερεως, διοτι ητο αδελφη του Ωχοζιου, εκρυψεν αυτον απο προσωπου της Γοθολιας, και δεν εθανατωσεν αυτον. 12Και ητο μετ' αυτων κρυπτομενος εν τω οικω του θεου εξ ετη· η δε Γοθολια εβασιλευεν επι της γης.

Chapter 23

1Εν δε τω εβδομω ετει εκραταιωθη ο Ιωδαε, και λαβων τους εκατονταρχους, Αζαριαν τον υιον του Ιεροαμ και Ισμαηλ τον υιον του Ιωαναν και Αζαριαν τον υιον του Ωβηδ και Μαασιαν τον υιον του Αδαιου και Ελισαφατ τον υιον του Ζιχρι, εκαμε συνθηκην μετ' αυτων. 2Και περιπλοθον τον Ιουδαν και συνηγαγον τους Λευιτας εκ πασων των πολεων του Ιουδα και τους αρχηγους των πατριων του Ισραηλ, και ηλθον εις Ιερουσαλημ. 3Και πασης συναξις εκαμε συνθηκην μετα του βασιλεως εν τω οικω του θεου. Και ειπε προς αυτους, Ιδου, ο υιος του βασιλεως θελει βασιλευσει, καθως ελαλησε Κυριος περι των υιων του Δαβιδ. 4Τουτο ειναι το πραγμα, το οποιον θελετε καμε· το τριτον απο σας οι εισερχομενοι το σαββατον, εκ των ιερεων και εκ των Λευιτων, θελουσι φυλαττει εν ταις πυλαις· 5και το τριτον εν τω οικω του βασιλεως· και το τριτον εν τη πυλη του
θεμελίων, αποκάλεσε εισερχομένου εις τον ναό, επανειλήμενος ο λαός ο θεοί ο ναός πιστεύει στον θεού, διότι είναι γνωστός από τον θεού. 6 και ο λαός θέλει να εισέλθει εις τον ναό, επειδή ο θεού ο λαός θέλει να εισέλθει εις τον ναό, ακόμη και εκείνος της θυσίας. 7 και οι θεοί οι θεοί οι θεοί οι θεοί οι θεοί οι θεού. 8 και οι θεοί οι θεοί οι θεού. 9 και οι θεοί οι θεού. 10 και οι θεού.
Chapter 24

1 Επτα ετών ηλικίας ήτο ο Ιωας οτε εβασιλεύσεν· εβασιλεύσε δε τεσσαρακοντά ετή εν Ιερουσαλήμ· το δε ονόμα της μητρος αυτου ήτο Σιβια, εκ Βηρ-σαβεε. 2 Και επραττεν ο Ιωας το ευθες ενωπιον Κυριου, πασας τας ημερας Ιωδαε του ιερεως. 3 Και ελαβεν εις αυτον ο Ιωδαε δυο γυναικας, και εγεννησεν υιους και θυγατέρας. 4 Και μετα ταυτα ηλθεν εις την καρδιαν του Ιωας να ανακαινιση τον οικον του Κυριου. 5 Και συναγαγων τους ιερεις και τους Λευιτας, ειπε προς αυτους, Εξελθετε εις τας πολεις του Ιουδα, και συναγετε απο παντος του Ισραηλ αργυριον προς επισκευην του οικου του Θεου σας κατ' ετος, και επιπροσεωτε το πραγμα· οι Λευιται ομως δεν επεσπευσαν. 6 Και εκαλεσεν ο βασιλευς τον Ιωδαε τον αρχηγον και ειπε προς αυτον, Δια τι δεν ζητησας παρα των Λευιτων να εισπραξωσιν εκ του Ιουδα και εκ της Ιερουσαλημ τον φορον του Μωυσεως, του δουλου του Κυριου, και της συναγωγης του Ισραηλ, δια την σκηνην του μαρτυριου; 7 Διοτι η Γοθολια, η ασεβης, και οι υιοι αυτης κατεφθειραν τον οικον του Θεου· και παντα ετι τα αφιερωματα του οικου του Κυριου ανεθηκαν εις τους Βααλειμ. 8 Εκαμον λοιπον κατα προσταγην του βασιλεως εν κιβωτιον, και εθεσαν αυτο εν τη πυλη του οικου του Κυριου εξω. 9 Και διεκηρυξαν εις τον Ιουδαν και εις την Ιερουσαλημ να εισφερωσι προς τον Κυριον τον φορον του Μωυσεως του δουλου του Θεου, τον επιβληθεντα επι τον Ισραηλ εν τη ερημω. 10 Και ηυφρανθησαν παντες οι αρχοντες και πας ο λαος, και εισεφερον και ερριπτον εις το κιβωτιον, εωσου γεμισθη. 11 Οτε δε εφερετο το κιβωτιον προς τους επιστατας του βασιλεως δια χειρος των Λευιτων, και οτε αυτοι εβλεπον οτι ήτο πολυ το αργυριον, ηρχετο ο γραμματευς του βασιλεως και ο επιστατης του ιερεως του πρωτου, και εξεκενονον το κιβωτιον και φεροντες εθετον αυτο παλιν εις τον τοπον αυτου. Ουτως εκαμνον καθ’ ημεραν και συνηγαγον αργυριον πολυ. 12 Και εδιδεν αυτο ο βασιλευς και ο Ιωδαε εις τους ποιουντας το εργον της υπηρεσιας του οικου του Κυριου, και εμισθονον κτιστας και ξυλουργους δια να ανακαινισωσι τον οικον του Κυριου· και σιδηρουργους ετι και χαλκουργους, δια να επισκευασωσι τον οικον του Κυριου. 13 Και οι εργαζομενοι το εργον ειργαζοντο, και δια χειρος αυτων προεβη το εργον της επισκευης· και αποκατεστησαν τον οικον του Θεου εις την προτεραν αυτου καταστασιν και εστερεωσαν αυτον. 14 Και αφος ετελεισαν, εφεραν το εναπολειφθεν αργυριον εμπροσθεν του βασιλεως και του Ιωδαε, και εκ τουτου κατεσκευασαν σκευη λειτουργιας και ολοκαυτωσεως και φιαλας και σκευη χρυσα και αργυρα. Και προσεφερον ολοκαυτωματα εν τω οικω του Κυριου δια παντος, πασας τας ημερας του Ιωδαε. 15 Εγηρασε δε ο Ιωας και ητο πληρης ημερων, και απεθανεν· εκατον τριακοντα ετων ηλικιας ήτο οτε απεθανε. 16 Και εθαψαν αυτον εν πολει Δαβιδ, μετα των βασιλεων· επειδη επραττεν ο Ιωας το ευθες ενωπιον Κυριου, πασας τας ημερας Ιωδαε του ιερεως και και της συναγωγης του Ισραηλ. 17 Μετα δε τον θανατον του Ιωας περιεκαθη το πνευμα του Δαβιδ εν τιμητι του λαος του βασιλεως και της Ιερουσαλημ, και δια την καυσωνη της εμεταμονας αυτης και την ανομιαν αυτων.
Θεου επι Ζαχαριαν τον υιον του Ιωδαε του ιερεως, και σταθεις επανωθεν του λαου, ειπε προς αυτους, Ὄτω λεγει ο Θεος· Δια τι παραβαινετε σεις τας εντολας του Κυριου; δεν θελετε βεβαιως ευνοωθη· επειδη σεις εγκατελιπετε τον Κυριον, και αυτος εγκατελιπειν εσας. 21Και συνωμοσαν κατ' αυτου· και ελιθοβολησαν αυτον με λιθους δια προσταγης του βασιλεως εν τη αυλη του οικου του Κυριου. 22Και εν τω τελει του ετους ανεβη το στρατευμα της Συριας εναντιον αυτου· και ηλθον επι τον Ιουδαν και επι την Ιερουσαλημ, και εξωλοθρευσαν παντας τους αρχοντας του λαου εκ μεσου του λαου, και εστειλαν παντα τα λαφυρα αυτων προς τον βασιλεα της Δαμασκου. 23Ακαταληπτος ο Ιουας ο βασιλευς το ελεος, το οποιον εκαμεν εις αυτον Ιωδαε ο πατηρ αυτου, αλλ' εθανατωσε τον υιον αυτου· ενω δε απεθνησκεν, ειπεν, Ο Κυριος ας ιδη και ας εκζητηση. 24Και εν τω τελει του ετους ανεβη το στρατευμα της Συριας εναντιον αυτου· και ηλθον επι τον Ιουδαν και επι την Ιερουσαλημ, και εξωλοθρευσαν παντας τους αρχοντας του λαου εκ μεσου του λαου, και εστειλαν παντα τα λαφυρα αυτων προς τον βασιλεα της Δαμασκου. 25Αφού δε ανεχωρησαν απ' αυτου, αφησαντες αυτον εν αρρωστιαις μεγαλαις, συνωμοσαν εναντιον αυτου οι δουλοι αυτου δια το αιμα των υιων Ιωδαε του ιερεως, και εθανατωσαν αυτον επι της κλινης αυτου, και απεθανε· και εθαψαν αυτον εν πολει Δαβιδ, δεν εθαψαν ομως αυτον εν τοις ταφοις των βασιλεων. 26Οι δε συνομοσαντες εναντιον αυτου ησαν ουτοι Ζαβαδ ο υιος της Σιμεαθ της Αμμωνιτιδος και Ιωζαβαδ ο υιος της Σιμριθ της Μωαβιτιδος. 27Περι δε των υιων αυτου και του πληθους των υπ' αυτου φορτιων, και της επισκευης του οικου του Θεου, ιδου, ειναι γεγραμμενα εν τοις υπομνημασι του βιβλιου των βασιλεων. Εβασιλευσε δε αντ' αυτου Αμασιας ο υιος αυτου.

Chapter 25

1Εικοσιπεντε ετων ηλικιας εβασιλευσεν ο Αμασιας, και εβασιλευσεν εικοσιεννεα ετη εν Ιερουσαλημ· το δε ονομα της μητρος αυτου ητο Ιωαδαν, εξ Ιερουσαλημ. 2Και επραξε το ευθες ενωπιον Κυριου, πλην ουχι εν καρδια τελεια. 3Ως δε η βασιλεια εκραταιωθη εις αυτον, εθανατωσε τους δουλους αυτου τους φονευσαντας τον βασιλεα τον πατερα αυτου· 4τα τεκνα ομως αυτων δεν εθανατωσεν, ως ειναι γεγραμμενον εν τω νομω, εν τω βιβλιω του Μωυσεως, οπου ο Κυριος προσεταξε, λεγων, οι πατερες δεν θελουσι θανατονεσθαι δια τα τεκνα, ουδε τα τεκνα θελουσι θανατονεσθαι δια τους πατερας· αλλ' εκαστος θελει θανατονεσθαι δια το εαυτου αμαρτημα. 5Και συνηγαγεν ο Αμασιας τον Ιουδαν, και κατεστησεν εξ αυτων χιλιαρχους και εκατονταρχους, κατ' οικους πατριων, δια παντος του Ιουδα και Βενιαμιν· και ηριθμησεν αυτους απο εικοσι ετων και επανω, και ευρηκεν αυτους τριακοσιας χιλιαδας, εξερχομενους εις πολεμον, κρατουντας λογχην και ασπιδα. 6Εμισθωσεν ετι εκ του Ισραηλ εκατον χιλιαδας δυνατων εν ισχυι, δι' εκατον ταλαντα αργυριου. 7Ηλθε δε προς αυτου ανθρωπος του Θεου, λεγων, Βασιλευ, ας μη ελθη μετα σου το στρατευμα του Ισραηλ· διοτι ο Κυριος δεν ειναι μετα του Ισραηλ, μετα παντων των υιων Εφραιων· αλλ' εαυτον θελει να υπαγης, και τον πολεμον προς του Θεου, ενω δε αυτον θελει να βοηθηση και να ...
κατατροπη. 9 Ο δε Αμασιας ειπε προς τον ανθρωπον του Θεου, Αλλα τι θελομεν καμει δια τα εκατον ταλαντα, τα οποια εδωκα εις το στρατευμα του Ισραηλ· Και ανατριχιζει του Θεου απεκριθη, Ο Κυριος ειναι δυνατος να δωση εις σε πλειοτερα τουτων. 10 Τοτε διεχωρισεν αυτους ο Αμασιας, παρα το ελθον προς αυτον εκ του Εφραιμ, και επι τον τοπον αυτων και επεστρεψαν εις τον τοπον αυτων με εξαφιν θυμουν. 11 Ενεκυπτουσι τον Αμασιας και εξηγηγε τον λαιον αυτου και υπηγεν εις την κοιλαδα του αλατος, και επαταξε τους υιους Σηειρ δεκα χιλιαδας. 12 Και δεκα χιλιαδας ζωντας εκπυρωσαν οι υιοι Ιουδα, και εφεραν αυτους εις το ακρον του κρημνου και κατεκρημνιζον αυτους απο του ακρου του κρημνου, ωστε παντες διερραγησαν. 13 Και δεκα χιλιαδας ανδρες του στρατευματος, το οποιον απεπεμψεν ο Αμασιας, δια να μη υπαγωσι μετ' αυτου εις πολεμον, επεπεσον επι τας πολεις του Ιουδα, απο Σαμαρειας εως Βαιθ-ωρων, και επαταξαν τρεις χιλιαδας εξ αυτων και ελαβον λαφυρα πολλα. 14 Αφου δε ο Αμασιας επεστρεψεν απο της σφαγης των Ιδουμαιων, εφερε τους θεους του υιων Σηειρ και εστησεν αυτους εις εαυτον θεους και προσεκυνησεν εμπροσθεν αυτων και εθυμιασεν εις αυτους. 15 Δια τουτο εξηφθη η οργη του Κυριου κατα του Αμασιου· και απεστειλε προς αυτον προφητην και ειπε προς αυτον, Δια τι εξεζητησας τους θεους του λαου, οιτινες δεν ηδυνηθησαν να ελευθερωσι τον λαον αυτων εκ της χειρος σου; 16 Και ενω ελαλει προς αυτον, ο βασιλευς ειπε προς αυτον, Συμβουλον σε εκαμον του βασιλεως; παυσον· δια τι να θανατωθης; Και επαυσεν ο προφητης, ειπων, Εξευρω οτι ο Θεος εβουλευθη να σε εξολοθρευση, επειδη εκαμες τουτο και δεν υπηκουσας εις την συμβουλην μου. 17 Τοτε συνεβουλευθη Αμασιας ο βασιλευς του Ιουδα και απεστειλε προς τον Ιωας υιον του Ιωαχαζ, υιου του Ιηου, τον βασιλεα του Ισραηλ, λεγων, Ελθε, να ιδωμεν αλληλους προσωπικως. 18 Και απεστειλεν Ιωας ο βασιλευς του Ισραηλ προς τον Αμασιαν βασιλεα του Ιουδα, λεγων, Η ακανθα η εν τω Λιβανω απεστειλε προς την κεδρον την εν τω Λιβανω, λεγουσα, Δος την θυγατερα σου εις τον υιον μου δια γυναικα· πλην διεβη θηριον του αγρου το εν τω Λιβανω, και κατεπατησε την ακανθαν. 19 Συ λεγεις, ιδου, επαταξας τον Εδωμ· και η καρδια σου επηρθη εις καυχησιν· καθου τωρα εν τω οικω σου· δια τι εμπλεκεσαι εις κακον, δια το οποιον ηθελες πεσει, συ και ο Ιουδας μετα σου; 20 Αλλ' ο Αμασιας δεν υπηκουσε· διοτι εκ Θεου ητο τουτο, δια να παραδωση αυτους εις την χειρα των εχθρων, επειδη εξεζητησαν τους θεους του Εδωμ. 21 Ανεβη λοιπον Ιωας ο βασιλευς του Ιουδας εμπροσθεν του Ισραηλ, και εφυγον εκαστος εις τας σκηνας αυτου. 22 Και εκτυπηθη ο Ιουδας εμπροσθεν του Ισραηλ, και επεστρεψεν εις Σαμαρειαν.
ο Αμασίας απὸ οπισθεν του Κυρίου, εκαμον συνωμοσίαν κατ’ αυτού εν Ιερουσαλήμ· καὶ εφυγεν εἰς Λαχείς· απεστείλαν ὁμὼς κατοπίν αυτοῦ εἰς Λαχείς καὶ εθανάτωσαν αὐτὸν εἰκε. 28Καὶ εφεραν αὐτὸν ἐπὶ ἱππῶν, καὶ εὐθαφάν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ εἰς πολεὶ Ιουδα.

Chapter 26

1Ελαβε δὲ πας ο λαος του Ιουδα τον Οζιαν, οντα ηλικιας δεκαεξ οτων, και εκαμον αυτον βασιλεα αντι του πατρος αυτου Αμασιου. 2Ουτος οικοιμησε την Αιλωθ και επεστρεψεν αυτην εις τον Ιουδαν, αφοε ο βασιλευς εκοιμηθη μετα των πατερων αυτου. 3Δεκαεξ ετων ηλικιας ο Οζιας ο πατηρ αυτου. 4Και εξηλθε και επολεμησεν εναντιον των Φιλισταιων, και εκρημνισε το τειχος της Γαθ και το τειχος της Διβερνη και το τειχος της Άζωτου και οικοδομησε πολεις εν Αζωτω και εν Φιλισταιοις. 5Και εξηλθε και επολεμησεν εναντιον των Φιλισταιων και εναντιον των Αραβων των κατοικουντων εις Γουρ-βααλ, και των Μεουνειμ. 6Και εδωκαν οι Αμμωνιται δωρα εις τον Οζιαν· και διεδοθη το ονομα αυτου εως της εισοδου της Αιγυπτου· διοτι εκραταιωθη εις ακρον.

560

Anonymous Greek Bible (Modern)
διότι ἵσεβης· καὶ τούτο δὲν θέλει εἰσθαί πρὸς δόξαν εἰς σὲ παρὰ Κυριοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὁ δὲ Ὅζιας,
εχών εἰς τὴν χειρὶ αὐτοῦ θυμιατήριον διὰ νὰ θυμιασῇ, ἐθυμώθη· καὶ εἰς ὑμωθὴν πρὸς τοὺς ἱερέας,
ἀνετείλεν ἡ λεπρὰ ἐν τῷ μετωπῷ αὐτοῦ εὑμπόσθην τῶν ἱερεῶν εἰς τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου, πλησίον
tου θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος. Ὁ δὲ Οζιας, εχων εν τη χειρι αυτου θυμιατηριον δια να θυμιαση, εθυμωθη· και ενω εθυμωθη προς τους ιερεις,
ανετειλεν η λεπρα εν τω μετωπω αυτου εμπροσθεν των ιερεων εν τω οικω του Κυριου, πλησιον
του θυσιαστηριου του θυμιαματος. ὁ δὲ οζιας, ο βασιλευς λεπρος εως της ημερας του θανατου αυτου' και κατωκειε
εν οικω κεχωρισμενω λεπροι· διοτι απεκοπη απο του οικου του Κυριου· ητο δε επι του οικου του βασιλεως Ιωθαμ ο υιος αυτου,
κρινων τον λαον της γης. Άι δε λοιπαι πραξεις του οζιου, αι πρωται και αι εσχαται, εγραφησαν
υπο Ησαιου του προφητου υιου του Αμως. Και εκοιμηθη ο Οζιας μετα των πατερων αυτου, και
εθαψαν αυτον μετα των πατερων αυτου εν τω πεδιω της ταφης των βασιλεων· διοτι ειπον, Ειναι
λεπρος. Και εβασιλευσεν αντι αυτου Ιωθαμ ο υιος αυτου.

Chapter 27

Εἰκοσιπεντε ετων ηλικιας ητο ο Ιωθαμ οτε εβασιλευσε· και εβασιλευσε δεκαεξ ετη εν Ἰερουσαλημ· το δε ονομα της μητρος αυτου ητο Ιερουσα, θυγατηρ του Σαδωκ. Και επραξε το ευθες ενωπιον Κυριου, κατα παντα οσα επραξεν Οζιας ο πατηρ αυτου· δεν εισηλθεν ομως εις τον ναον του Κυριου. Και ο λαος ητο ετι διεφθαρμενος. Ουτος ωκοδομησε την υψηλην πυλην του οικου του Κυριου· και επι του τειχους του Οφηλ ωκοδομησε πολλα. Οικοδομησεν ετι πολεις εν τη ορεινη του Ιουδα, και εν τοις δρυμοις ωκοδομησε φρουρια και πυργους. Και πολεμησας με τον βασιλεα των υιων Αμμων, υπερισχυσεν εναντιον αυτων. Και κατ' εκεινον τον ενιαυτον οι υιοι Αμμων εδωκαν εις αυτον εκατον ταλαντα αργυριου και δεκα χιλιαδας κορων σιτου και δεκα χιλιαδας κριθης. Τοσα επληρωσαν εις αυτον οι υιοι Αμμων και το δευτερον ετος και το τριτον. Και εκραταιωθη ο Ιωθαμ, επειδη κατευθυνε τας οδους αυτου ενωπιον Κυριου του Θεου αυτου. Αι δε λοιπαι πραξεις του Ιωθαμ και παντες οι πολεμοι αυτου, και αι οδοι αυτου, ιδου, ειναι γεγραμμενοι εν τω βιβλιω των βασιλεων του Ισραηλ και Ιουδα.

Chapter 28

Εἰκοσι ετων ηλικιας ητο ο Αχαζ οτε εβασιλευσε, και εβασιλευσε δεκαεξ ετη εν Ἰερουσαλημ· δεν επραξεν ομως το ευθες ενωπιον Κυριου, ως ο Δαβιδ ο πατηρ αυτου· αλλα περιεπατησεν εν ταις οδοις των βασιλεων του Ισραηλ και εκαμεν ετι ειδωλα χωνευτα εις τους Βααλειμ. Και αυτος εθυμιασεν εν τη κοιλαδι του υιου Εννομ και διεβιβασε τα τεκνα αυτου δια του πυρος, κατα τα
βδελυγματα των εθνων τα οποια εξεδιωξεν ο Κυριος απ' εμπροσθεν των υιων Ισραηλ. 4 Και εθυσιαζε και εθυμιαζεν επι τους υψηλους τοπους και επι τον αντωνον, και ελαβον αιχμαλωτους μεγα πληθος εξ αυτων και εφεραν αυτους εις Δαμασκον. Και παρεδωκεν αυτου παρεδωκεν αυτου και σεις εθανατωσατε αυτους εν μανια, ηνις εφθασεν εως του ουρανου· 10 και τωρα λεγετε να υποταξητε εις εαυτους τους ιουδαιους και της Ιερουσαλημ δια δουλους και δουλας· δεν ειναι με σας, με σας μαλιστα, αμαρτιαι εναντιον Κυριου του Θεου σας; 11 τωρα λοιπον ακουσατε μου και επιστρεψατε τους αιχμαλωτους, τους οποιους ηχμαλωτισατε εκ των αδελφων σας· διοτι οργη θυμου Κυριου επικειται εις εσας. 12 Και αφηκαν οι πολεμισται τους αιχμαλωτους και τα λαφυρα ενωπιον των αρχοντων και πασης της συναξεως. 13 και ειπον προς αυτους, Δεν θελετε εισαξει εδω τους αιχμαλωτους· διοτι ηνιμησαμεν εις Κυριον, θελετε να προσθεσητε εις τας αμαρτιας ημων και εις τας ανομιας ημων· διοτι μεγαλη ειναι ανομια ημων, και οργη θυμου επικειται επι τον Ισραηλ. 14 Και αφηκαν αυτους και ενεδυσαν εκ των λαφυρων· και αφου ενεδυσαν και ηλειψαν αυτους, και παντας τους αδυνατους εξ αυτων μετεκομισαν επι ονους και εφεραν αυτους εις Ιεριχω, την πολιν των φοινικων, προς τους αδελφους αυτων· και επεστρεψαν εις Σαμαρειαν. 15 Κατα τον καιρον εκεινον ο βασιλευς Αχαζ απεστειλε προς τους βασιλεις της Ασσυριας, δια να βοηθησωσιν αυτου. 16 Διοτι ελθοντες Ιδουμαιοι επαταξαν τον Ιουδαν και ελαβον αιχμαλωτους. 17 Διοτι ο Κυριος εταπεινωσε τον Ιουδαν δια τον Αχαζ βασιλεα του Ισραηλ· επειδη διεφθειρε τον Ιουδαν και ησεβησε σφοδρα εις τον Κυριον. 18 Και ηλθε προς αυτον ο Θελγαθ-φελνασαρ, βασιλευς της Ασσυριας, και κατεθλιψεν αυτον και ησεβησε σφοδρα εις τον Κυριον. 19 Διοτι ο Αχαζ, λαβων τους θησαυρους του οικου του Κυριου και του οικου του βασιλεως και των αρχοντων, εδωκεν εις τον βασιλεα της Ασσυριας· πλην ουχι εις βοηθειαν αυτου.
εν τω καιρω της στενοχωριας αυτου ετι μαλλον παρηνομησεν εις τον Κυριον αυτος ο βασιλευς Αχαζ. 23Και εθυσιαζεν εις τους θεους της Δαμασκου, τους παταξαντας αυτον· και ελεγεν, Επειδη οι θεοι του βασιλεως της Συριας βοηθουσιν αυτους, εις τουτοις θελω θυσιασει, δια να βοηθησωσι και εμε. Εκεινοι ομως εσταθησαν η φθορα αυτου στην κοιλια του αυτου.

24Και ανακοινωσεν ο Αχαζ τα σκευη του οικου του Θεου, και κατεκοψε τα σκευη του οικου του Θεου και εκαμεν εις εαυτον θυσιαστηρια εν παση γωνια εν Ιερουσαλημ.

25Και συνηθροισεν ο Αχαζ τα σκευη του οικου του Θεου, και κατεκοψε τα σκευη του οικου του Θεου και εκαμεν εις εαυτον θυσιαστηρια εν παση γωνια εν Ιερουσαλημ.

26Αι δε λοιπαι πραξεις αυτου και πασαι αι οδοι αυτου, αι πρωται και αι εσχαται, ιδου, ειναι γεγραμμεναι εν τω βιβλιω των βασιλεων του Ιουδα και Ισραηλ.

27Και εκοιμηθη ο Αχαζ μετα των πατερων αυτου, και εθαψαν αυτον εν τη πολει, εν Ιερουσαλημ· δεν εφεραν ομως αυτον εις τους ταφους των βασιλεων του Ισραηλ· εβασιλευσε δε αντ' αυτου Εζεκιας ο υιος αυτου.

Chapter 29

1Ο Εζεκιας εβασιλευσεν ηλικιας εικοσιπεντε ετων, και εβασιλευσεν εικοσιενεα ετη εν Ιερουσαλημ· το δε ονομα της μητρος αυτου ητο Αβια, θυγατηρ του Ζαχαριου.

2Και επραξε το ευθες ενωπιον Κυριου, κατα παντα οσα επραξε Δαβιδ ο πατηρ αυτου. 3Όντος εν τω πρωτω του Μααθ ο υιος του Αμασαι και Ιωηλ ο υιος του Αζαριου, εκ των υιων των Κααθιτων· εκ δε των υιων του Μεραρι, Κεις ο υιος του Αβδι και Αζαριας ο υιος του Ιαλελεηλ· και εκ των Γηρσωνιτων, Ιωαχ ο υιος του Ζιμμα και Εδεν ο υιος του Ιωαχ· 4και εκ των υιων του Ελισαφαν, Σιμρι και Ιειηλ· και εκ των υιων του Ασαφ, Ζαχαριας και Ματθανιας· 5και εκ των υιων του Αιμαν, Ιεχιηλ και Σιμει· και εκ των υιων του
του Ιεδούθουν, Σεμαιας και Οζιηλ. 15Και συνήγαγον τους αδελφούς αυτών και ηγιασθησαν και
ηλθον, ως προσετάξαν ο βασιλεύς δια του λόγου του Κυρίου, να καθαρίσωσι τον οικον του Κυρίου.
16Και εισήγαγον τους αδελφούς αυτών και ηγιασθησαν και ελήλυθον ως προσετάξεν ο βασιλεύς δια του λογού του Κυρίου, εν τη αυλή του οικον
tου Κυρίου· οι δε λευιταλαβόντες, εφεραν εξω εις τον χειμαρρον Κεδρων. 17Και προσετάξαν να
αγιάζουσι την πρώτη του μηνος του πρώτου, και τη ογδοη ημέρα του μηνος εισηγαγον εις τον πρώτον
του Κυρίου. Και ηγιασαν τον οικον του Κυρίου εν οκτω ημεραις, και τη δεκατη εκτη του μηνος
του πρώτου ετελείωσαν. 18Τότε εισήγαγον προς Εζεκίαν τον βασιλέα και ειπον, Εκαθαρισαμεν
ολον τον οικον του Κυρίου και το θυσιαστήριον της ολοκαυτώσεως και παντα τα σκευή αυτου
και την τράπεζαν της προθεσεως και παντα τα σκευη αυτης·
19και παντα τα σκευη, τα οποια εμισωνεν ο βασιλευς Αχαζ επι της βασιλειας αυτου, οτε απεστατησεν, ητοιμασαμεν και ηγιασαμεν·
20και ιδου, ειναι εμπροσθεν του θυσιαστηριου του Κυρίου. 21Τότε εξηγερθη Εζεκίας ο βασιλευς, και
συναντησαν εις το ενδοτερον του οικου του Κυρίου· εφεραν εξω εις τον ιερον Κεδρων.
22Και ηρχησαν να αγιαζωσι την πρωτη του μηνος του πρωτου, και τη ογδοη ημερα του μηνος εισηλθον εις τον προναον
του Κυρίου. Και ηγιασαν τον οικον του Κυρίου εν οκτω ημεραις, και τη δεκατη εκτη του μηνος
tου πρωτου ετελειωσαν.
23Επειτα προσηγαγον τους τραγους, δια την περι αμαρτιας προσφοραν, εμπροσθεν
του βασιλεως και της συναξεως, οι δε επεθεσαν τας χειρας αυτων επ' αυτους·
24και εσφαξαν αυτους οι ιερεις και ερραντισαν το αιμα αυτων περι αμαρτιας επι το θυσιαστηριον, δια να καμωσιν
εξιλεωσιν υπερ παντος του Ισραηλ· διοτι ο βασιλευς προσεταξε το ολοκαυτωμα και την περι
αμαρτιας προσφοραν υπερ παντος του Ισραηλ.
25Και εστησε τους Λευιτας εν τω οικω του Κυριου
εν κυμβαλοις, εν ψαλτηριοις και εν κιθαραις, κατα το προσταγμα του Δαβιδ και Γαδ του βλεποντος
του βασιλεως και Ναθαν του προφητου· διοτι το προσταγμα ητο παρα Κυριου δια των προφητων
αυτου. 26Και εσταθησαν οι Λευιται με τα οργανα του Δαβιδ και οι ιερεις με τας ψαλτηρια.
27Και ειπεν ο Εζεκιας να προσφερωσι την ολοκαυτωσιν επι του θυσιαστηριου. Και οτε ηρχησεν η
ολοκαυτωσις, ηρχησεν ο υμνος του Κυριου, με τας σαλπιγγας και με τα οργανα τα διωρισμενα
παρα του Δαβιδ βασιλεως του Ισραηλ. 28Και προσεκυνει πασα η συναξις και εψαλλον οι ψαλτωδοι
και οι σαλπιγκται εσαλπιζον· ολον τουτο εξηκολουθει εωσου ετελειωσεν η ολοκαυτωσις.
Κυριον. 32 Τα δε αφιερώματα ήσαν εξακοσιοί βοες και τρισχιλια προβατα. 34 Οι ιερείς ομως ήσαν ολιγοι και δεν ήδυναν να εκδερωσι παντα τα ολοκαυτώματα· οθεν οι αδελφοι αυτων οι Λευιται εκκλήσισαν ενυθυτεροι την καρδιαν εις το να αγιασθωσι, παρα οι ιερείς. 35 Ετι δε τα ολοκαυτώματα ήσαν πολλα, μετα των στεατων των ειρηνικων προσφορων, και μετα των σπονδων δι' εκαστον ολοκαυτωμα. Ουτως αποκατεσταθη η υπηρεσια του οικου του Κυριου.

Chapter 30

1 Και απεστειλεν ο Εζεκιας προς παντα τον Ισραηλ και Ιουδαν· εγραψεν ετι επιστολας προς Εφραιμ και Μανασση, δια να ελθωσιν εις τον οικον του Κυριου εν Ιερουσαλημ, να καμωσι πασχα εις Κυριον τον Θεον του Ισραηλ.

2 Διοτι συνεβουλευθη ο βασιλευς και οι αρχοντες αυτου και πασα η συναξις να καμωσι το πασχα εν τω δευτερω μηνι. 3 Επειδη δεν ηδυνηθησαν να καμωσιν αυτο εν τω καιρω εκεινω, διοτι οι ιερεις δεν ήσαν αρκετα ηγιασμενοι και ο λαος δεν ήταν συνηγμενος εν Ιερουσαλημ.

4 Και ηρεσε το πραγμα εις τον βασιλεα και εις πασαν την συναξιν. 5 Οθεν απεφασισαν να διακηρυξωσι δια παντος του Ισραηλ, απο Βηρ-σαβεε εως Δαν, να ελθωσι δια να καμωσι πασχα εις Κυριον τον Θεον του Ισραηλ εν Ιερουσαλημ· διοτι απο πολλου χρονου δεν ειχον καμει κατα το γεγραμμενον. 6 Και υπηγαν οι ταχυδρομοι μετα των επιστολων παρα του βασιλεως και των αρχοντων αυτου, δια παντος του Ισραηλ και Ιουδα, και κατα την προσταγην του βασιλεως, λεγοντες, υιοι Ισραηλ, επιστρεψατε προς Κυριον τον Θεον του Αβρααμ, Ισαακ και Ισραηλ· και αυτος θελει επιστρεψει εις τους εναπολειφθεντας απο σας, οσοι διεσωθητε εκ χειρος των βασιλεων της Ασσυριας· και μη γινεσθε καθως οι πατερες σας και καθως οι αδελφοι σας, οιτινες ησεβησαν εις Κυριον τον Θεον των πατερων αυτων· και παρεδωκεν αυτους εις ερημωσιν, ως βλεπετε· 8 τωρα μη σκληρυνητε τον τραχηλον σας, καθως οι πατερες σας· υποταχθητε εις τον Κυριον και εισελθετε εις το αγιαστηριον αυτου, το οποιον ηγιασεν εις τον αιωνα· και δουλευσατε Κυριον τον Θεον σας, δια να αποστρεψη την εξαψιν του θυμου αυτου, και να ανελθητε εις το αιωνα· και δεν θελει αποστρεψει το προσωπον αυτου απο σας, εαν επιστρεψητε προς αυτον.

10 Και διηλθον οι ταχυδρομοι απο πολεως εις πολιν δια της γης του Εφραιμ και Μανασση και εως Ζαβουλων· πλην εκεινοι κατεγελασαν αυτους.

11 Τινες ομως εκ του Ασηρ και Μανασση και Ζαβουλων υπεκλιναν και ηλθον εις Ιερουσαλημ.

12 Και επι Ιουδαν ητο χειρ Θεου, ωστε να δωση εις αυτους καρδιαν μιαν, δια να καμωσι την προσταγην του βασιλεως και των αρχοντων, κατα τον λογον του Κυριου. 13 Και συνηχθησαν εις Ιερουσαλημ λαος πολυς, δια να καμωσι την εορτην των αζυμων εν τω μηνι τω δευτερω, συναξις μεγαλη σφοδρα. 14 Και σηκωθεντες, αφηρεσαν τα τασα θυσιαστηρια τα εν Ιερουσαλημ· και παντα τα
θυσιαστήρια του θυμιαμάτος αφήρεσαν και ερρίψαν αυτά εις τον χειμαρρόν Κεδρών. 15Και
εθυσιάσαν το πασχα τη δεκατη τεταρτη του δευτερου μηνος· και εντραπησαν οι ιερείς και οι
Λευιται, και αγιασθεντες εισεφέραν ολοκαυτώματα εις τον οικον του Κυριου. 16Και εστάθησαν
εν τω τοπω αυτων, κατα την ταξιν αυτων, κατα τον νόμον Μωυσεως του ανθρωπος του Θεου·
και ερραντιζον οι ιερεις το αιμα, λαμβανοντες εκ της χειρος των Λευιτων. 17Διοτι ήσαν πολλοι
εν τη συναξει, οι μη αγιασθεντες· δια τουτο ελαβον οι Λευιται το φορτιον να σφαξωσι τα αρνια
tου πασχα δια παντα τον μη καθαρον, δια να αγιασωσιν αυτους εις τον Κυριον. 18Επειδη μεγα
μερος εκ του λαου, πολλοι εκ του Εφραιμ και Μανασση, Ισσαχαρ και Ζαβουλων δεν ειχον
καθαρισθη, αλλ' ετρωγον το πασχα ουχι κατα το γεγραμμενον· ο Εζεκιας ομως εδεηθη υπερ αυτων,
λεγων, Ο αγαθος Κυριος ας γεινη ιλεως εις παντα,
19οστις κατευθυνει την καρδιαν αυτου εις το
να εκζητη τον Θεον, Κυριον τον Θεον των πατερων αυτου, και αν δεν εκαθαρισθη κατα τον
καθαρισμον του αγιαστηριου.
20Και επηκουσεν ο Κυριος του Εζεκιου και συνεχωρησε τον λαον.
21Και εκαμον οι υιοι Ισραηλ οι ευρεθεντες εν Ιερουσαλημ την εορτην των αζυμων επτα ημερας
εν ευφροσυνη μεγαλη· και υμνουν οι Λευιται και οι ιερεις τον Κυριον καθ' εκαστην ημεραν, τον
Κυριον, με οργανα δυνατα.
22Και ελαλησεν ο Εζεκιας κατα την καρδιαν παντων των Λευιτων των
εχοντων συνεσιν αγαθην περι του Κυριου· και ετρωγον εν τη εορτη επτα ημερας, θυσιαζοντες
θυσιας ειρηνικας και δοξολογουντες Κυριον τον Θεον των πατερων αυτων.
23Και συνεβουλευθη
πασα η συναξις να καμωσιν αλλας επτα ημερας· και εκαμον αλλας επτα ημερας ευφροσυνη.
24Διοτι προσεφερεν Εζεκιας, ο βασιλευς του Ιουδα, εις την συναξιν χιλιους βοας και επτα χιλιαδας
προβατων· και οι αρχοντες προσεφεραν εις την συναξιν χιλιους βοας και δεκα χιλιαδας προβατων·
cαι ηγιασθησαν πολλοι ιερεις.
25Και ευφρανθησαν πασα η συναξις του Ιουδα και οι ιερεις και οι
Λευιται και πασα η συναξις η συνελθουσα εκ του Ισραηλ και οι κατοικουντες εν Ιουδα.
26Και εγεινεν ευφροσυνη μεγαλη εν Ιερουσαλημ· διοτι απο
των ημερων του Σολομωντος υιου του Δαβιδ βασιλεως του Ισραηλ, δεν εγεινε τοιουτον πραγμα
eν Ιερουσαλημ. 27Μετα ταυτα σηκωθεντες οι ιερεις οι Λευιται ηυλογησαν τον λαον· και επηκουθη
η φωνη αυτων, και ηλθεν η προσευχη αυτων εις τον ουρανον, το αγιον κατοικητηριου του Κυριου.

Chapter 31

1Αφου δε συνετελεσθησαν παντα ταυτα, πας ο Ισραηλ οι ευρεθεντες εξηλθον εις τας πολεις
tου Ιουδα και συνετριψαν τα αγαλματα και κατεκοψαν τα αλση και εκρημνισαν τους υψηλους
tοπους και τα θυσιαστηρια απο παντος του Ιουδα και Βενιαμιν· το αυτο εκαμον και εις τον Εφραιμ
και Μανασση, εωσου συνετελεσαν. Τοτε επεστρεψαν παντες οι υιοι Ισραηλ, εκαστος εις την
ιδιοκτησιαν αυτου, εις τας εαυτων πολεις. 2Και διεταξεν ο Εζεκιας τας διαιρεσεις των ιερεων και
των Λευιτων, κατα τας διαιρεσεις αυτων, εκαστον κατα την υπηρεσιαν αυτου, τους ιερεις και τους
Λευιτας, δια τα ολοκαυτωματα και τας ειρηνικας προσφορας, δια να λειτουργωσι και να δοξολογωσι
και να υμνωσιν εν ταις πυλαις των σκηνωματων του Κυριου. 3Διεταξε και το μεριδιον του βασιλεως
εκ των υπαρχοντων αυτου, δια τας ολοκαυτωσεις, δια τας πρωινας και εσπερινας ολοκαυτωσεις και δια τας ολοκαυτωσεις των σαββατων και των νεομηνιων και των επισημων εορτων, κατα το γεγραμμενον εν τω νομω του Κυριου. 4Ειπεν ετι προς τον λαον τον κατοικουντα εν Ιερουσαλημ, να διδη την μεριδα των ιερεων και Λευιτων, δια τας ολοκαυτωσεις των σαββατων και των νεομηνιων και των επισημων εορτων, κατα το γεγραμμενον εν τω νομω του Κυριου.

5Και καθως εξεδοθη ο λογος, οι υιοι Ισραηλ εφεραν εν αφθονια απαρχας σιτου, οινου και ελαιου και μελιτος και παντων των γεννηματων του αγρου· εφεραν ετι εν αφθονια τα δεκατα πραγματα.

6Και οι υιοι Ισραηλ και Ιουδα, οι κατοικουντες εν τους πολεσιν Ιουδα, και αυτοι εφεραν τα δεκατα βοων και προβατων και τα δεκατα των αγιων πραγματων των αφιερουμενων εις Κυριον τον θεου αυτου, και εθεσαν κατα σωρους.

7Εν τω τριτω μηνι ηρχισαν να καμνωσι τους σωρους και εν τω εβδομω μηνι ετελειωσαν.

και οτε ηλθον ο Εζεκιας και οι αρχοντες και ειδον τους σωρους, ηυλογησαν τον Κυριον και τον λαον αυτου τον Ισραηλ. 10Και απεκριθη προς αυτον Αζαριας, ο πρωτος ιερευς, εκ του οικου Σαδωκ, και ειπεν, Αφου ηρχισαν να φερωσι τας προσφορας εις τον οικον του Κυριου, εφαγομεν εις χορτασμον, και επερισσευσε πληθος· διοτι ο Κυριος ηυλογησε τον λαον αυτου· και το εναπολειφθεν ειναι η μεγαλη αυτη αφθονια.

11Τοτε ειπεν ο Εζεκιας να ετοιμασωσι ταμεια εκ τω οικω του Κυριου· και ητοιμασαν, και εισεφεραν εν πιστει τας προσφορας και τα δεκατα και τα αφιερωματα· επ’ αυτων δε ητο επιστατης Χωνανιας ο Λευιτης και μετ’ αυτον Σιμει ο αδελφος αυτου.

12Ο δε Ιεχιηλ και Αζαζιας και Ναχαθ και Ασαηλ και Ιεριμωθ και Ιωζαβαδ και Ελιηλ και Ισμαχιας και Μααθ και Βεναιας ησαν επιτηρηται, υπο την οδηγιαν του Χωνανιου και Σιμει του αδελφου αυτου, δια προσταγης Εζεκιου του βασιλεως και Αζαριου του επιστατου του οικου του Θεου.

13Και Κωρη ο υιος του Ιεμνα του Λευιτου, ο πυλωρος κατα ανατολας, ητο επι των προαιρετικων προσφορων του Θεου, δια να διανεμη τας προσφορας του Κυριου και τα αγιωτατα πραγματα.

14Και μετ’ αυτον Εδεν και Μινιαμειν και Ιησοης και Σεμαιας, Αμαριας και Σεχανιας, εν ταις πολεσι των ιερεων εμπεπιστευμενοι να διανεμωσιν εις τους αδελφους αυτων κατα τας διαιρεσεις αυτων, εις παντα τον εισερχομενον εις τον οικον του Κυριου, το καθημερινον αυτου μεριδιον, δια την εις τα υπουργηματα αυτων υπηρεσιαν, κατα τας διαιρεσεις αυτων, εκτος των αρσενικων αυτων, τα οποια απηριθμηθησαν κατα γενεαλογιαν, απο τριων ετων ηλικιας και επανω·

15Η απαριθμησις δε των ιερεων και των Λευιτων εγεινε κατα τον οικον των πατριων αυτων, απο εικοσι ετων ηλικιας και επανω, και εις παντα τα τεκνα αυτων, τας γυναικας αυτων και τους υιους αυτων και τας θυγατερας αυτων, εις πασαν την συναξιν, οιτινες απηριθμηθησαν κατα γενεαλογιαν· διοτι εν πιστει ηγιασθησαν εις τα αγια.

16Περι δε των υιων Ααρων των ιερεων εν τοις αγροις των προαστειων των πολεων αυτων, ησαν εν εκαστη πολει ανθρωποι διωρισμενοι κατ' ονομα, δια να διδωσι μεριδια εις παντα τα αρσενικα μεταξυ των ιερεων και εις παντα τα αφιερωματα εις τους λευιτας.

17Και ουτως εκαμεν ο Εζεκιας καθ' ολον τον Ιουδαν· και επραξε το καλον και ευθες και αληθινον ενωπιον Κυριου του Θεου αυτου.
και εις τα προσταγματα, εκζητων τον Θεον αυτου, εκαμνεν αυτο εξ ολης της καρδιας αυτου και ευωδουτο.

Chapter 32

1 Μετα τα πραγματα ταυτα και την αληθειαν ταυτην, ηλθε Σενναχειρειμ ο βασιλευς της Ασσυριας, και εισηλθεν εις τον Ιουδαν και εστρατοπεδευσεν εναντιον των οχυρων πολεων και ειπε να υποταξη αυτας εις εαυτον. 2 Και ιδων ο Εζεκιας, οτι ο Σενναχειρειμ ηλθε και ο σκοπος αυτου ητο να πολεμηση εναντιον της Ιερουσαλημ, 3 συνεβουλευθη μετα των αρχοντων αυτου και μετα των δυνατων αυτου, να εμφραξη τα υδατα των πηγων εξω της πολεως και συνηργησαν μετ' αυτου. 4 Και εις τα δυναμεις επι τον λαον, και ενεθαρρυνθη ο λαος εις τους λογους Εζεκιου του βασιλεως του Ιουδα.

5 Οι αρχηγησιμοι των πολεων, ενεφραξαν πασας τας πηγας και τον ποταμον τον ρεοντα δια μεσου της γης, λεγων, Δια τι ελθοντες οι βασιλεις της Ασσυριας να ευρωσιν υδωρ πολυ; 6 Ενδυναμωθεις ετι ανωκοδομησεν ολον το τειχος το κεχαλασμενον και υψωσεν εως των πυργων, και αλλο τειχος εξω και επεσκευασε την Μιλλω της πολεως Δαβιδ, και εκαμεν οπλα πολλα και θυρεους. 7 Και εβαλε πολεμαρχους επι τον λαον, και συνηθροισεν αυτους προς εαυτον εις την πλατειαν της πυλης της πολεως και ελαλησε κατα την καρδιαν αυτων, λεγων, 8 Ενδυναμουσθε και ανδριζεσθε, μη φοβηθητε μηδε πτοηθητε απο προσωπου του βασιλεως της Ασσυριας, και απο προσωπου παντος του μετ' αυτου· διοτι πλειοτεροι ειναι μεθ' ημων παρα μετ' αυτου· μετ' αυτου ειναι βραχιονες σαρκινοι μεθ' ημων δε ειναι Κυριος ο Θεος ημων, δια να βοηθη ημας και να μαχηται τας μαχας ημων. Και ενεθαρρυνθη ο λαος εις τους λογους Εζεκιου του βασιλεως του Ιουδα.

10 Ουτω λεγει Σενναχειρειμ ο βασιλευς της Ασσυριας· Εις τι πεποιθοτες καθησθε, πολιορκουμενοι εν Ιερουσαλημ; 11 Δεν σας απατα ο Εζεκιας δια να σας παραδωση εις θανατον απο πεινης και απο διψης, λεγων, Κυριος ο Θεος ημων θελει ελευθερωσει ημας εκ της χειρος του βασιλεως της Ασσυριας; 12 Αυτος ουτος ο Εζεκιας δεν εσηκωσε τους υψηλους αυτου τοπους και τα θυσιαστηρια αυτου και ειπε προς τον Ιουδαν και προς τον Ιερουσαλημ, λεγων, Δεν εξευρετε τι επραξα εγω και οι πατερες μου εις παντας τους λαους της γης; ηδυνηθησαν οι θεοι των εθνων της γης να λυτρωσωσι τους τοπους αυτων εκ της χειρος μου; 14 Τωρα λοιπον ας μη σας πλανα ο Εζεκιας, και ας μη σας απατα ουτως, και μη πιστευετε αυτον· διοτι ουδεις Θεος ουδενος εθνους η βασιλειας ηδυνηθη να λυτρωση τον λαον αυτου εκ της χειρος μου και εκ της χειρος των πατερων μου· πολυ ολιγωτερον δε η δυναμιν αυτου να λυτρωση υμας εκ της χειρος μου. 16 Και περισσοτερα ετι ελαλησαν οι δουλοι αυτου εναντιον Κυριου του Θεου και εναντιον του
δουλου αυτου Εζεκιου. 17 Και επιστολας εγραψε δια να ονειδιση Κυριον τον Θεον του Ισραηλ και να λαληση κατ' αυτου, λεγων, Καθως οι θεοι των εθνων της γης δεν ελυτρωσαν τον λαον αυτων εκ της χειρος μου, ουτω και ο θεος του Εζεκιου δεν θελει λυτρωσει τον λαον αυτου εκ της χειρος μου. 18 Τοτε εβοησαν Ιουδαιστι, μετα φωνης μεγαλης, προς τον λαον της Ιερουσαλημ τον επι του τειχους, δια να φοβισωσιν αυτους και να ταραξωσιν αυτους, οπως κυριευσονται την πολιν. 19 και ελαλησαν κατα τον Θεο της Ιερουσαλημ, καθως κατα των θεων των εθνων της γης, οιτινες ειναι εργα χειρων ανθρωπων.

18 Τοτε εβοησαν Ιουδαιστι, μετα φωνης μεγαλης, προς τον λαον της Ιερουσαλημ τον επι του τειχους, δια να φοβισωσιν αυτους και να ταραξωσιν αυτους, οπως κυριευσονται την πολιν.

19 και ελαλησαν κατα τον Θεο της Ιερουσαλημ, καθως κατα των θεων των εθνων της γης, οιτινες ειναι εργα χειρων ανθρωπων.

20 Και προσευχηθη περι τουτων Εζεκιας ο βασιλευς και Ησαιας ο προφητης, ο υιος του Αμως, και εβοησαν προς τον ουρανον.

21 Και απεστειλε Κυριος αγγελον, οστις ηφανισε παντας τους δυνατους εν ισχυι και τους αρχοντας και τους στρατηγους εν τω στρατοπεδω του βασιλεως της Ασσυριας. Και επεστρεψε με κατησχυμενον προσωπον εις την γην αυτου. Και οτε εισηλθεν εις τον οικον του θεου αυτου, οι εξελθοντες εκ των σπλαγχνων αυτου εθανατωσαν αυτον εκει εν μαχαιρα.

22 Και εσωσεν ο Κυριος τον Εζεκιαν και τους κατοικους της Ιερουσαλημ εκ της χειρος Σενναχειρειμ του βασιλεως της Ασσυριας και εκ της χειρος παντων, και ησφαλισεν αυτους κυκλοθεν.

23 Και εφεραν πολλοι δωρα προς τον Κυριον εις Ιερουσαλημ και πολυτιμα πραγματα προς Εζεκιαν τον βασιλεα του Ιουδα· και εμεγαλυνθη εκτοτε ενωπιον παντων των εθνων.

24 Κατ' εκεινας τας ημερας ηρρωστησεν ο Εζεκιας εως θανατου· και προσευχηθη εις τον Κυριον· και επηκουσεν αυτου και εδωκεν εις αυτον σημειον.

25 Πλην δεν ανταπεδωκεν ο Εζεκιας κατα την εις αυτον ευεργεσιαν· διοτι επηρθη η καρδια αυτου· οθεν επηλθεν οργη επ' αυτον και επι τον Ιουδαν και την Ιερουσαλημ.

26 Και εταπεινωθη ο Εζεκιας δια την επαρσιν της καρδιας αυτου, αυτος και οι κατοικοι της Ιερουσαλημ, και δεν ηλθεν επ' αυτος η οργη του Κυριου εν ταις ημεραις του Εζεκιου.

27 Απεκτησε δε ο Εζεκιας πλουτον και δοξαν πολλην σφοδρα· και εκαμεν εις εαυτον θησαυρους αργυριου και χρυσιου και λιθων πολυτιμων και αρωματων και ασπιδων και παντος ειδους σκευων επιθυμητων·

28 και αποθηκας δια το εισοδημα του σιτου και του οινου και του ελαιου· και σταυλους δια ποιμνια.

29 Και εκαμεν εις εαυτον πολεις και απεκτησε προβατα και βοας εις πληθος· διοτι ο Θεος εδωκεν εις αυτον περιουσιαν σφοδρα.

30 Εφραξεν ετι αυτος ο Εζεκιας την ανω εξοδον των υδατων του Γιων, και διηυθυνεν αυτα κατω προς δυσμας της πολεως Δαβιδ. Και ευωδωθη ο Εζεκιας εις παντα τα εργα αυτου.

31 Επι των πρεσβεων ομως των αρχοντων της Βαβυλωνος, οιτινες εστειλαν προς αυτον δια να ερευνησωσι περι του θαυματος του γενομενου εν τη γη, ο Θεος εγκατελιπεν αυτον, δια να δοκιμαση αυτον, ωστε να γνωριση παντα τα εν τη καρδια αυτου. 32 Αι δε λοιπαι πραξεις του Εζεκιου και τα ελεη αυτου, ιδου, ειναι γεγραμμενα εν τη ορασει Ησαιου του προφητου, υιου του Αμως, εν τω βιβλιω των βασιλεων Ιουδα και Ισραηλ.
Chapter 33

Δωδεκα ετών ηλικίας ήτο ο Μανασσης οτε εβασιλεύσε, και εβασιλεύσε πεντε ετη εν Ιερουσαλημ. Και επράξε πονηρα ενωπιον του Κυριου, κατα τα βδελυγματα των εθνων, τα οποια εξεδιωξεν ο Κυριος απ' εμπροσθεν των υιων Ισραηλ. Και ανωκοδομησε τους υψηλους τοπους, τους οποιους Εζεκιας ο πατηρ αυτου κατεστρεψε, και ανηγειρε θυσιαστηρια εις τους Βααλειμ, και εκαμεν αλση και προσεκυνησε πασαν την στρατιαν του ουρανου και ελατρευσεν αυτα. Και ωκοδομησε θυσιαστηρια εις τω οικω του Κυριου, περι του οποιου ο Κυριος ειπε, Εν Ιερουσαλημ θελει εις τον αιωνα. Και ωκοδομησε θυσιαστηρια εις πασαν την στρατιαν του ουρανου εντος των δυο αυλων του οικου του Κυριου. Και αυτος διεβιβασε τους υιους αυτου δια του πυρος εν τη κοιλαδι του υιου του Εννομ· και προεμαντευε καιρους και εκαμνεν οιωνισμους και μαγειας και εσυστησεν ανταποκριτα δαιμονιων και επαοιδους· πολλα πονηρα επραξεν ενωπιον του Κυριου, δια να παροργιση αυτον. Και εστησε το γλυπτον, την εικονα την οποιαν εκαμεν, εν τω οικω του Θεου, περι του οποιου ο Θεος ειπεν προς τον Δαβιδ και προς τον Σολομωντα τον υιον αυτου, Εν τω οικω τουτω και εν Ιερουσαλημ, την οποιαν εξελεξα απο πασων των φυλων του Ισραηλ, θελω θεσει το ονομα μου εις τον αιωνα· και δεν θελω μετασαλευσει τον ποδα του Ισραηλ απο της γης, την οποιαν παρεδωκα εις τους πατερας σας· εαν μονον προσεξωσι να καμνωσι παντα οσα προσεταξα εις αυτους, κατα παντα τον νομον και τα διαταγματα και τας κρισεις τας δοθεισας δια του Μωυσεως. Και επλανησεν ο Μανασσης τον Ιουδαν και τους κατοικους της Ιερουσαλημ, ωστε να πραττωσι πονηροτερα παρα τα εθνη, τα οποια ο Κυριος ηφανισεν απ’ εμπροσθεν των υιων Ισραηλ. Και ελαλησε Κυριος προς τον Μανασσην και προς τον λαον αυτου· πλην δεν εδωκαν ακροασιν. Δια τουτο εφερε κατ' αυτων ο Κυριος τους αρχοντας του στρατευματος του βασιλεως της Ασσυριας, και επιασαν τον Μανασσην μεταξυ των θαμνων και δεσαντες αυτον με αλυσεις, εφεραν αυτον εις Βαβυλωνα. Και ενω ητο εν θλιψει, ικετευσε Κυριον τον Θεον αυτου και εταπεινωθη σφοδρα ενωπιον του Θεου των πατερων αυτου, και προσηυχηθη εις αυτον· τοτε ηλεησεν αυτον και επηκουσε της δεησεως αυτου και επανεφερεν αυτον εις Ιερουσαλημ, εις το βασιλειον αυτου. Τοτε εγνωρισεν ο Μανασσης ετι ο Κυριος αυτος ειναι ο Θεος. Μετα δε ταυτα ωκοδομησε τειχος εξω της πολεως Δαβιδ, προς δυσμας του Γιων, εν τη κοιλαδι, εως της εισοδου της πυλης της εισιτηριας, και περιεκυκλωσε το Οφηλ και υψωσεν αυτο εις μεγα υψος, και εβαλε πολεμαρχους εν πασαις ταις ωχυρωμεναις πολεσι του Ιουδα. Και αφηρεσε τους ξενους θεους και την εικονα απο του οικου του Κυριου και παντα τα θυσιαστηρια, τα οποια ωκοδομησεν εν τω ορει του οικου του Κυριου και ερριψεν αυτα εξω της πολεως. Και ανωρθωσε το θυσιαστηριον του Κυριου και εθυσιασεν επ' αυτου θυσιας ειρηνικας και ευχαριστηριους, και προσεταξε τον Ιουδαν να λατρευη Κυριον τον Θεον του Ισραηλ. Αι δε λοιπα πραξεις του Μανασση και η προσευχη αυτου η προς τον Θεον αυτου και οι λογι των βλεποντων, οιτινες ελαλησαν προς αυτον εν ονοματι Κυριου του Θεου Ισραηλ, ιδου, ειναι γεγραμμεναι εν τοις χρονικοις των βασιλεων του Ισραηλ.
εἰσηκουσθή, καὶ πασαί αἱ ἁμαρτίαι αὐτοῦ καὶ ἡ ἀποστασία αὐτοῦ καὶ τὰ μερή, ὅπου ὁκοδομήσεν υψηλοὺς τοποὺς καὶ εστήσε τὰ αὐλή καὶ τὰ γλυπτα, πρὶν ταπεινωθῇ, ἵνα εἰς γεγραμμένα ἐν τοῖς λογοῖς τῶν ἔλεγχων. 20 Καὶ εἰσῆλθεν οἱ Μανάσσης μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐπιστράφη αὐτὸν εἰς τὸ ἱερὸν αὐτοῦ εὐθυγράμφης καὶ ἐπιστράφη καὶ εὐθυγράμφης δύο ἐτῶν ἐν Ἰερουσαλήμ. 21 Καὶ εἰσῆλθεν ἐν ὑπὸ τοῦ Κυρίου καθὼς εἰσῆλθεν Μανάσσης ὁ πατήρ αὐτοῦ καὶ ἐθύσιαζεν αὐτὸν εἰς πάντα τὰ γλυπτὰ, τὰ οὓς Μανάσσης ὁ πατήρ αὐτοῦ ἔστησεν καὶ ἐθάνατον αὐτὸν καὶ μαλλόν. 22 Καὶ δεύτερον ἔτος ἠγέρθη ὁ Αμών καὶ ἐπιστράφη δύο ἐτῶν ἐν Ἰερουσαλήμ. 23 Καὶ ἐπράξε κακὰ κατὰ τὸν Κυρίον, καθὼς ἐπράξε Μανάσσης ὁ πατήρ αὐτοῦ, καὶ ἐθύσιαζεν ὁ Αμών εἰς πάντα τὰ ἐν τῇς αὐλής, καὶ ἐπιπλέον αὐτῷ ἀλλ' αὐτὸς ὁ Αμών ἄλλον καὶ μαλλόν. 24 Καὶ συνώμοσαν ἡ δύναμις αὐτῶν κατ' αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. 25 Οὐδὲ δὲ τὸν αὐτὸν ὁ λαὸς τῆς γῆς ἐθρήσκετο κατὰ τὸν βασιλεὺς Αμών· καὶ ἐσταυρώθη οὖσαν αὐτὸν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.
κατεστρέφαν οι βασιλείς του Ιουδα. 12Και ειργαζόντο οι ἀνδρες το εργον εν πιστει: επιτηρηται δε επ' αυτων ησαν Ιααθ και Οβαδιας, οι Λευιται, εκ των υιων Μεραρι' και Σαχαριας και Μεσουλλαμ, εκ των υιων των Κασθιων, δια να κατεπειγωσι το εργον' και απ' των λευιτων παντες οι επιστημονες μουσικων οργανων. 13Ησαν ετι επι των αχθοφορων και εργοδιωκται παντων των εργαζομενων, καθ' οποιανθητε προς αυτον ησαν Ιααθ και Οβαδιας, οι Λευιται, εκ των υιων Μεραρι· και Ζαχαριας και Μεσουλλαμ, εκ των υιων των Κααθιων, δια να κατεπειγωσι το εργον· και εκ των Λευιτων παντες οι επιστημονες μουσικων οργανων.

12Και ενω εξεφερον το αργυριον το εισαχθεν εις τον οικον του Κυριου, ευρηκε Χελκιας ο ιερευς το βιβλιον του νομου του Κυριου, του δοθεντος δια χειρος του Μωυσεως.

15Και απεκριθη ο Χελκιας και ειπε προς Σαφαν τον γραμματεα, ευρηκα βιβλιον του νομου εν τω οικω του Κυριου. Και εδωκεν ο Χελκιας το βιβλιον εις τον Σαφαν.

18Και απηγγειλε Σαφαν ο γραμματευς προς τον βασιλεα, λεγων, Χελκιας ιερευς εδωκεν εις εμε βιβλιον. Και ανεγνωσεν αυτο ο Σαφαν ενωπιον του βασιλεως.

28Η δε ειπε προς αυτους· Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· Ειπατε προς τον ανθρωπον οστις σας απεστειλε προς εμε, Ουτω λεγει Κυριος· Ιδου, εγω επιφερω κακα επι τον τοπον τουτον και επι τους κατοικους αυτου, πασας τας καταρας τας γεγραμμενα εν τω βιβλιω, το οποιον ανεγνωσαν ενωπιον του βασιλεως, διαταηθην ενωπιον μου και δεν θελει σβεσθη.

30Και ανεβη ο βασιλευς εις τον οικον του Κυριου, και παντες οι πρεσβυτερους του Ιουδα και της Ιερουσαλημ.
και οι Λευιταί και πας ο λαός, από μεγαλού εως μικρού· και ανεγνώσεν εις επηκοον αυτων παντας
tους λόγους του βιβλίου της διαθήκης, του ευρεθέντος εν τω οικώ του Κυρίου. 

Και σταθείς ο βασιλευς επί του τοπού αυτού, εκαμε την διαθήκην ενώπιον του Κυρίου, να περιπατή κατοπιν
tου Κυρίου και να φυλαττή τας εντολας αυτου και τα διατάγματα αυτου εξ ολης αυτου της καρδιας και εξ ολης αυτου της ψυχης, ωστε να εκτελη τους λόγους της διαθήκης
tους γεγραμμένους εν τω βιβλίω τουτω. 

31 Και εκαμε παντας τους ευρεθέντας εν Ιερούσαλημ και

τον Βενιαμίν να σταθήσιν εν τούτω. Και οι κατοικοι της Ιερούσαλημ εκαμον κατα την διαθήκην
tου Θεού, του Θεού των πατέρων αυτων.

32 Και αφήρεσεν ο Ιωσίας παντα τα βδέλυγματα εκ

παντων των τοπων των υιων Ισραήλ, και εκαμε παντας τους ευρεθέντας εν τω Ισραήλ να

λατρευωσι Κυριον τον Θεον αυτων· κατα πασας τας ημερας αυτου δεν απεμακρυνθησαν απο

οπισθεν Κυριου του Θεου των πατερων αυτων.

Chapter 35

1 Ο Ιωσίας εκαμεν ετι πασχα προς τον Κυρίον εν Ιερούσαλημ· και εθυσιασαν το πασχα την
dεκατην τεταρτην του πρωτου μηνος. 

2 Και εστησε τους ιερεις εις τας φυλακας αυτων και ενισχυσεν

αυτους εις την υπηρεσιαν του οικου του Κυριου·

3 και ειπε προς τους Λευιτας τους διδασκοντας

παντα τον Ισραήλ, τους καθιερωμενους εις τον Κυριον, Θεσατε την κιβωτον την αγιαν εν τω οικω,
tον οποιον ωκοδομησε Σολομων ο υιος Δαβιδ του βασιλεως του Ισραήλ· δεν θελετε βασταζει
πλεον αυτην επ' ωμων· δουλευετε τωρα Κυριον τον Θεον σας και τον λαον αυτου τον Ισραήλ·

4 και ετοιμασθητε κατα τους οικους των πατριων σας, κατα τας διαιρεσεις σας, κατα το γεγραμμενον
Δαβιδ του βασιλεως του Ισραήλ, και κατα το γεγραμμενον Σολομοντος του υιου αυτου. 

5 Και

στητε εν τω αγιαστηριω κατα τας διαιρεσεις των οικων των πατριων υπερ των αδελφων σας, δια να καμωσι κατα τον λογον
του Κυριου, τον δοθεντα δια χειρος του Μωυσεως.

6 Και θυσιασατε το

πασχα και αγιασθητε και ετοιμασατε αυτο εις τους αδελφους σας, δια να καμωσι κατα τον λογον
του Κυριου, τον δοθεντα δια χειρος του Μωυσεως. 

7 Και προσεφερεν ο Ιωσίας εις τον λαον προβατα,

αρνια και εριφια αιγων, τα παντα δια θυσιας του πασχα, δια παντας τους παρευρεθεντας, τριακοντα
χιλιαδας τον αριθμον, και τρισχιλιους βοας· ταυτα ησαν εκ των υπαρχοντων του βασιλεως.

8 Και οι αρχοντες αυτου προσεφεραν αυτοπροαιρετως εις τον λαον, εις τους ιερεις, και εις τους Λευιτας.

9 Ο Χελκιας και ο Ζαχαριας και ο Ιεχιηλ, οι αρχοντες του οικου του Θεου εδωκαν εις τους ιερεις,
δια τας θυσιας του πασχα, δια τας διαιρεσεις των οικων, και δια την διαιρεσιν των οικων των πατριων των Λευιτων. 

10 Και θυσιασατε το

πασχα και αγιασθητε και ετοιμασατε αυτο εις τον λαον προβατα, αρνια και εριφια αιγων, τα παντα δια θυσιας του πασχα, δια τας διαιρεσεως των οικων, και δια τους ιερεις και τους Λευιτας, δια το γεγραμμενον Σολομοντος του υιου αυτου. 

11 Και

εθυσιασαν το πασχα και ερραντισαν οι ιερεις το αιμα εκ της χειρος αυτων, και οι Λευιται εξεδειραν
τα θυματα.

12 Και δηηρασαν τα ολοκαυτωματα, δια να δωσωσιν αυτα κατα τας διαιρεσεις των οικων
των πατριων του λαου, δια να προσφερωσιν εις τον Κυριον, κατα το γεγραμμενον εν τω βιβλιω του Μωυσεως· και ωσαυτως περι των βοων. 13 Και εψησαν το πασχα εν πυρι, κατα το διατεταγμενον· τα δε αγια εψησαν εις χυτρας και εις λεβητας και εις κακαβια, και διεμοιρασαν ταχεως μεταξυ παντος του λαου. 14 Και επειτα ητοιμασαν εις εαυτους και εις τους ιερεις· διοτι οι ιερεις οι υιοι Ααρων κατεγινοντο εις το προσφερωσι τα ολοκαυτωματα και τα στεατα μεχρι νυκτος· δια τουτο οι Λευιται ητοιμασαν εις αεωτες και εις τους ιερεις τους υιους Ααρων. 15 Και οι ψαλτωδοι οι υιοι του Ασαφ ησαν εν τω τοπω αυτων, κατα την διαταγην του Δαβιδ και του Ασαφ και του Αιμαν και του Ιεδουθουν, του βλεποντος του βασιλεως, και οι πυλωροι εφυλαττον εν εκαστη πυλη· δεν ητο χρεια να απομακρυνθωσιν απο της υπηρεσιας αυτων· διοτι οι αδελφοι αυτων οι Λευιται ητοιμασαν δι' αυτους. 16 Και ητοιμασθη πασα η υπηρεσια του Κυριου την αυτην ημεραν, δια να καμωσι το πασχα και να προσφερωσιν ολοκαυτωματα επι του θυσιαστηριου του Κυριου, κατα την προσταγην του βασιλεως Ιωσια. 17 Και οι υιοι Ισραηλ οι παρευρεθεντες εκαμον το πασχα εν τω καιρω εκεινω και την εορτην των αζυμων επτα ημερας. 18 Και δεν εγεινε πασχα ως εκεινο εν τω Ισραηλ, απο των ημερων Σαμουηλ του προφητου· ουδε εκαμον παντες οι βασιλεις του Ισραηλ ως το πασχα, το οποιον εκαμεν ο Ιωσιας και οι ιερεις και οι Λευιται και πας ο Ιουδας και ο Ιωσης και οι πυλωροι και οι παντες οι κατοικοι της Ιερουσαλημ. 19 Εν τω δεκατω ογδοω ετει της βασιλειας του Ιωσια εγεινε το πασχα τουτο. 20 Μετα δε ταυτα παντα, αφου ο Ιωσιας ητοιμασε τον οικον, ανεβη Νεχαω ο βασιλευς της Αιγυπτου δια να πολεμηση εν Χαρκεμις επι τον Ευφρατην· και εξηλθεν ο Ιωσιας εναντιον αυτου. 21 Απεστειλε δε μηνυτας προς αυτου, λεγων, Τι ειναι μεταξυ εμου και σου, βασιλευ του Ιουδα; δεν ερχομαι σημερον εναντιον σου, αλλ' εναντιον του οικου, με τον οποιον εχω πολεμον· και ο Θεος προσεταξεν εις εμε να σπευσω· απεχε απο του Θεου, οστις ειναι μετ' εμου, και να μη σε εξολοθρευση. 22 Πλην ο Ιωσιας δεν απεστρεψε το προσωπον αυτου απ' αυτου· αλλα μετεσχηματισθη, δια να πολεμηση εναντιον αυτου, και δεν εισηκουσεν εις τους λογους του Νεχαου, τους εκ στοματος του Θεου, και ηλθε να πολεμηση εν τη κοιλαδι Μεγιδδω. 23 Και ετοξευσαν οι τοξοται επι τον βασιλεα Ιωσααν· και ειπεν ο βασιλεας επι τον Ομηρον του Τρωας· Κανωτε εμοι μεταξυ εμου και σου, και ησαν αει αεωτεςεςες· δεν ησαν νεαρεςεςεςες· και ανεβη το βραχυκολυτικον του Θεου επι τον Ομηρον του Τρωας. 24 Και αντωνον οι δουλοι αυτου επι τον Ομηρον του Τρωας, και απεθανεν επι τον Ομηρον του Τρωας. 25 Και ηθηνε τον Ιωσιαν· και παντες οι ψαλται και αι Φαλληραι αναφερουσιν εως της σημερον εις τους θρηνους αυτους του Ιωσααν· και να μη γεγραμμενον εν τοις Θρηνοις. 26 Αι δε λοιπαι πραξεις του Ιωσααν, κατα το γεγραμμενον εν τω νομω του Κυριου, και τα ελεη αυτου· κατα το γεγραμμενον εν τω νομω του Κυριου, και πας οι λοιπαι πραξεις του Ιωσααν.
1 Καὶ ἐλαβὲν ὁ λαὸς τῆς γῆς τὸν Ἰωαχαζ, υἱὸν τοῦ Ἰωσία, καὶ ἐκαμὸν αὐτὸν βασίλεα ἐν Ἰερουσαλήμ, ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ἐκεῖστιρὼν ἐτῶν ηλικίας ήτο ὁ Ἰωαχαζ οἱ οἰκεῖοι οἱ ἐβασίλευσαν, καὶ ἐβασίλευσε τρεῖς μῆνας ἐν Ἰερουσαλήμ. Ἐκεῖ ἐστὶς ἐν μηνινής ἐν Ἰερουσαλήμ, καὶ κατεδίκασε τὴν γῆν εἰς προστίμον εἰκατὸν ταλαντῶν αργυρίου καὶ ἕνος ταλαντοῦ χρυσίου.

2 Ἐκεῖσεν ἀντὶ αὐτοῦ ὁ βασιλεὺς τῆς Αἰγύπτου ἐν Ἰερουσαλήμ, καὶ κατεδίκασε τὴν γῆν εἰς προστίμον εκατὸν ταλαντῶν αργυρίου καὶ ἕνος ταλαντοῦ χρυσίου.

3 Καθηρεῖτα τὴν γῆν ἐπὶ Ἰούδα καὶ Ἰερουσαλήμ, καὶ κατέλαβε τὸ οἴκου αὐτοῦ εἰς προστίμον ἐκατὸν ταλαντῶν αργυρίου καὶ ἕνος ταλαντοῦ χρυσίου.

4 Καὶ ἐκαμὲν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς τῆς Αἰγύπτου ὁ Ελιακείμ, ὁ αδελφὸς αὐτοῦ βασιλεὺς εἰς Ιουδαν καὶ Ἰερουσαλήμ, καὶ ἐπηλλαξεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ εἰς Ιωακειμ· τὸν δὲ Ἰωαχαζ, τὸν αδελφὸν αὐτοῦ, ἐλαβεν οἱ Νεχαω καὶ ἐφέρεν αὐτὸν εἰς Ἀἰγύπτον.

5 Εἰκοσιπεντε ετῶν ηλικίας ήτο ὁ Ιωακειμ ὁτὲ εβασίλευσε, καὶ εβασίλευσεν ενδεκα ετη ἐν Ἰερουσαλήμ· καὶ ἐπράξεν πονηρὰ ενώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ.

6 Ανεβη οἱ Βαβυλονίαν, οἱ βασιλεῖς τῆς Βαβυλωνίας εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ εδέσαν αὐτὸν με ἀλυσεῖς, διὰ νὰ φέρῃ αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα.

7 Καὶ εἰς τῶν σκευῶν τοῦ οἰκοῦ τοῦ Κυρίου ἐφέρεν οἱ Βαβυλονίας καὶ ἐθέσαν αὐτὰ ἐν τῷ ναῷ τοῦ Βαβυλῶνος.

8 Οἱ λοιποὶ πραξεῖς τοῦ Ιωακειμ καὶ τὰ βδέλυγματα αὐτοῦ ὅσα εκαμεν, καὶ ὅσα εὑρεθησαν εἰς αὐτὸ, ἰδοὺ, εἶναι γεγραμμένα εἰς τὸ βιβλίον τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ καὶ τοῦ Ἰουδαίων· καὶ εβασίλευσεν ἀντὶ αὐτοῦ Ἰωαχείν, ὁ υἱὸς αὐτοῦ.

9 Δεκα οκτὼ ετῶν ηλικίας ήτο ὁ Ιωαχείν ὁτὲ εβασίλευσε, καὶ εβασίλευσε τρεις μῆνας καὶ δεκα ἡμέρας ἐν Ἰερουσαλήμ· καὶ ἐπράξεν πονηρὰ ενώπιον Κυρίου.

10 Εν τῷ τελεῖ δὲ τοῦ εἰςτὶατο βασιλεὺς τῶν Χαλδαίων, ὁ αὐτὸς εἴπερ τὸν Κυρίον τὸν Θεόν τοῦ Ιουδαίων· καὶ ἐσκληρύνε τὸν τραχηλὸν τοῦ, καὶ ἐπεισάγαγε τὴν καρδίαν τοῦ, ὅτι οὐκ ἔποιετο εἰς Κυρίον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ.

11 Παντεὶ τοῖς πρῶτοι τῶν ἱερεῶν καὶ ὁ λαὸς ἠθετήσαν κατ’ υπερβολήν κατὰ πᾶν ὅσα βδέλυγματα τῶν οἰκεῖον τοῦ Κυρίου, τὸν οποῖον ἡγιάσεν εἰς Ἰερουσαλήμ.

12 Παρακαλεῖτο τοῦ λαοῦ Ἰούδα καὶ τοῦ Κατοικητήριον τοῦ, διὰ τοῦτο ἐφερεν εἰς Ἰερουσαλήμ· καὶ εἰς τῆς θυσίας τῆς Θεοῦ αὐτοῦ.

13 Καὶ ἐφειδίσκετο Ἰερεμία τὸν προφήτην, λαλοῦντός ἐκ στόματος τοῦ Κυρίου. Καὶ ἐπεισάγαγε τὸν τραχηλὸν τοῦ, καὶ ἐπεκαύσα τὸν οἰκὸν τοῦ, καὶ ἐπεκαύσα τὸ τείχος τῆς Ἰερουσαλήμ· καὶ ἐπεκαύσα τὰ παλατία τῆς κατακαίνεται εἰς πυρὶ, καὶ ἐπεκαύσα ὅσα σοφᾶ ἔσχατοι εἰς τῆς θυσίας τοῦ.
ερημωσεως αυτης εφυλαττε σαββατον, εωσου συμπληρωθωσιν εβδομηκον ετη. 22Εν δε τω πρωτω ετει Κυρου του βασιλεως της Περσιας, δια να πληρωθη ο λογος του Κυριου ο δια στοματος Ιερεμιου, διηγειρεν ο Κυριος το πνευμα του Κυρου βασιλεως της Περσιας, και διεκηρυξε δια παντος του βασιλειου αυτου, και μαλιστα εγγραφως, λεγων, 23Ουτω λεγει Κυρος ο βασιλευς της Περσιας· παντα τα βασιλεια της γης εδωκεν εις εμε Κυριος ο θεος του ουρανου· και αυτος προσεταξεν εις εμε να οικοδομησω εις αυτον οικον εν Ιερουσαλημ, ητε ειναι εν τη Ιουδαια· τις εξ υμων ειναι εκ παντος του λαου αυτου; Κυριος ο θεος αυτου εστω μετ' αυτου, και ας αναβη.

Εzra

Chapter 1

1Και εν τω πρωτω ετει Κυρου του βασιλεως της Περσιας, δια να πληρωθη ο λογος του Κυριου ο δια στοματος του Ιερεμιου, διηγειρεν ο Κυριος το πνευμα του Κυρου βασιλεως της Περσιας, και διεκηρυξε δι' ολου του βασιλειου αυτου, και μαλιστα εγγραφως, λεγων, 2Ουτω λεγει Κυρος η βασιλευς της Περσιας· παντα τα βασιλεια της γης εδωκεν εις εμε Κυριος ο θεος του ουρανου· και αυτος προσεταξεν εις εμε να οικοδομησω εις αυτον οικον εν Ιερουσαλημ, ητε ειναι εν τη Ιουδαια· 3τις εξ υμων ειναι εκ παντος του λαου αυτου; ο θεος αυτου εστω μετ' αυτου, και ας αναβη εις Ιερουσαλημ, ητε ειναι εν τη Ιουδαια, και ας οικοδομηση τον οικον του θεου του ισραηλ· αυτος ειναι ο θεος ο εν Ιερουσαλημ· 4παντα δε απολειπομενον, εκ παντων των τοπων, οπου παροικει, ας βοηθησωσιν αυτον οι ανδρες του τοπου αυτου με αργυριον και με χρυσιον και με αγαθα και με κτηνη, εκτος της προαιρετικης προσφορας δια τον οικον του θεου, τον εν Ιερουσαλημ. 5Τοτε εσηκωθησαν οι αρχηγοι των πατριων του ιουδα και του Βενιαμιν και οι ιερεις και οι λευιται, μετα παντων οσων το πνευμα διηγειρεν ο θεος εις το να αναβωσι δια να οικοδομησι τον οικον του θεου, τον εν Ιερουσαλημ· 6και παντες οι περιξ αυτων εβοηθησαν αυτους με σκευα αργυρα, με χρυσιον, με αγαθα και με κτηνη και με πολυτιμα πραγματα, εκτος των προαιρετικων προσφορων. 7Και εξηγαγεν ο βασιλευς Κυρος τα σκευη του οικου του θεου, τα οποια ο ναβουχοδονοσορ ειχε φερει απο Ιερουσαλημ και θεσει αυτα εν τοις θεση του θεου αυτου· 8και εξηγαγε ταυτα Κυρος ο βασιλευς της Περσιας δια χειρα του βασιλεως της Ιουδαιας, και τηρηθησαν αυτα εις τον σασαβασσαρ τον αρχον της Ιουδαιας. 9οι αριθμοι αυτων ειναι εις τας πανανθεοις ιερας και τας ιερας και τας συσκευας και τας αγαθα και τας σκευη δια τον Θεον εν Ιερουσαλημ. 10Παντα τα σκευη τα χρυσα και τα αργυρα ησαν πεντακισχιλιοι και τετρακοσιαίοι, απο των αναβιβασθεν χιλιων αναβιβασθεν απο Βαβυλωνος εν τω Ιερουσαλημ.
Chapter 2

1 Ουτοὶ δὲ εἰναὶ οἱ ἀνθρώποι τῆς επαρχίας οἱ αναβαντες εκ τῆς αἰχμαλωσίας, εκ τῶν μετοικισθέντων, τοὺς οποῖους Ἀβανουχοδονοσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος μετωκίσει εἰς Βαβυλῶνα, καὶ εἰστηρισθέντες εἰς Ἰερουσαλήμ καὶ εἰς τὴν Ιουδαίαν, εἰκάστος εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ.

2 οἰτινὲς ἠλθὼν μετὰ Ζοροβαβέλ, Ἰσσοῦ, Νεεμία, Σεραία, Ρεελαια, Μαροδοχαῖος, Βίλσαν, Μισσαρ, Βιγουαῖ, Ρευμ, Βαϊα. Ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ·

3 Υἱοὶ Φαρως, δισχίλιοι ἑκατόν ἕξηκονα.

4 Υἱοὶ Σεφατια, τριακοσίοι ἑκατόν ἕξηκονα.

5 Υἱοὶ Αραχ, επτάκοσίοι ἑκατόν πεντά.

6 Υἱοὶ Φααθ-μωαβ, ἐκ τῶν υἱῶν Ἰησοῦ καὶ Ιωαβ, δισχίλιοι ὀκτώκοι δωδεκά.

7 Υἱοὶ Ελαμ, χίλιοι διεκατόοι πεντάκοπτα.

8 Υἱοὶ Ζατθου, ἐννεακοσίοι εἰκοσάκοπον πέντε.

9 Υἱοὶ Ζακχαι, επτάκοσιοι ἑκατόν ἕξηκονα.

10 Υἱοὶ Βανι, εξακοσίοι τεσσάρακον δύο.

11 Υἱοὶ Βηβαι, εξακοσίοι εἴκοσιτριής.

12 Υἱοὶ Αζγα, χίλιοι διεκατόοι εἴκοσιδύο.

13 Υἱοὶ Αδωνικαμ, εξακοσίοι ἑκατόν ἕξηκονα εἴκοσι.

14 Υἱοὶ Βιγουαί, δισχίλιοι πεντάκοπτα εἴκοσι.

15 Υἱοὶ Αδιν, τετρακοσίοι πεντάκοπτα τρεῖς.

16 Υἱοὶ Ατηρ εκ τοῦ Εζεκιου, ἑνενήκοντα ὀκτώ.

17 Υἱοὶ Βῆσα, τριακόσιοι εἴκοσιτριής.

18 Υἱοὶ Ιωρα, ἑκατόν δώδεκα.

19 Υἱοὶ Ασουμ, διεκατόοι εἴκοσιτριής.

20 Υἱοὶ Γιββαρ, ἑνενήκοντα πεντά.

21 Υἱοὶ Βηθλεεμ, ἑκατόν εἴκοσιτριής.

22 ἄνδρες Νετωφα, πεντάκοπτα εἴκοσι.

23 ἄνδρες Αναθωθ, ἑκατόν εἴκοσικτώ.

24 Υἱοὶ Αζμαβεθ, τεσσάρακον δύο.

25 Υἱοὶ Κιριαθ-αρειμ, Χεφειρα καὶ Βῆρωθ, επτάκοσιοι τεσσάρακον τρεῖς.

26 Υἱοὶ Ράμα καὶ Γαβαα, εξακοσίοι εἴκοσικτώ.

27 ἄνδρες Μιχμας, εκατόοι εἴκοσιδύο.

28 ἄνδρες Βαιθηλ καὶ Γαί, διεκατόοι εἴκοσιτριής.

29 Υἱοὶ Νεβω, πεντάκοπτα δύο.

30 Υἱοὶ Μαγβις, εκατόοι πεντάκοπτα εἴκοσι.

31 Υἱοὶ τοῦ άλλού Ελαμ, χίλιοι διεκατόοι πεντάκοπτα εἴκοσι.

32 Υἱοὶ Χαρημ, τριακόσιοι εἴκοσι.

33 Υἱοὶ Λωδ, Αδιδ, καὶ Ωνω, επτάκοσιοι εἴκοσιπεντά.

34 Υἱοὶ Ιεριχω, τριακόσιοι τεσσάρακον πέντε.

35 Υἱοὶ Σεναα, τρισχίλιοι καὶ εξακοσίοι τριακόσι.

36 οἱ ἱερεῖς· υἱοὶ Ιεδαια, εκ τοῦ οικοῦ Ἰησοῦ, ἑκατόοι εἴκοσικτώ.

37 Υἱοὶ Ιμμηρ, χίλιοι πεντάκοπτα.

38 Υἱοὶ Πασχωρ, χίλιοι διεκατόοι εἴκοσικτώ.

39 Υἱοὶ τῶν πυλῶν· υἱοὶ Σαλλουμ, υἱοὶ Ατηρ,

40 υἱοὶ Ταλμων, υἱοὶ Ακκουβ, υἱοὶ Ακκουβ,

41 υἱοὶ Σαλμαι, υἱοὶ Αναν,

42 υἱοὶ Γιδδηλ, υἱοὶ Γααρ, υἱοὶ Ρεαια,

43 υἱοὶ Ρεσιν, υἱοὶ Νεκωδα, υἱοὶ Γαζαμ,

44 υἱοὶ Ουζα, υἱοὶ Φασεα, υἱοὶ Βησαι,

45 υἱοὶ Ασενα, υἱοὶ Μεουνειμ,

46 υἱοὶ Βακβουκ, υἱοὶ Ακουφα,

47 υἱοὶ Βαρκως, υἱοὶ Σισαρα,

48 υἱοὶ Νεσια, υἱοὶ Ατιφα.

49 οἱ υἱοὶ τῶν δοῦλων τοῦ Σολομωντος· υἱοὶ Σωται, υἱοὶ Σωφερεθ, υἱοὶ Φερουδα,

50 υἱοὶ Ιααλα, υἱοὶ Δαρκων, υἱοὶ Γιδδηλ,

51 υἱοὶ Σεφατια, υἱοὶ Αττιλ, υἱοὶ Φοχερεθ από Σεβαιμ, υἱοὶ Αμι.

52 Πάντες οἱ Νεθινείμ, καὶ οἱ υἱοὶ τῶν δοῦλων τοῦ Σολομωντος, ἦσαν τριακόσιοι εἴκοσικτώ.

53 Οἱ ηκαῖοι δείχνοντες αἰκατάνες απὸ Θελ-μελαχ, Θελ-αρησα, Χερουβ, Αδδαν καὶ Ιμμηρ· δεν ἦδυνατο ὁμώς να δειξωσι τὸν οίκον τῆς πατρίας αὐτῶν καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν, αν ἦσαν εκ τοῦ Ἰσραήλ·
Νέκωδα, εξακοσιοί πεντηκοντα δυο· και εκ των υιών των ιερεών· υιοι Αβαια, υιοι Ακκως, υιοι Βαρζελλαι, οστις ελαβε γυναικα εκ των θυγατερων Βαρζελλαι του Γαλααδιτου και ωνομασθη κατα το ονομα αυτων. Ουτοι εξητησαν την καταγραφην αυτων μεταξυ των απαριθμηθεντων κατα γενεαλογιαν, και δεν ευρεθησαν· οθεν εξεβληθησαν απο της ιερατειας. Ουτοι εζητησαν την καταγραφην αυτων μεταξυ των απαριθμηθεντων κατα γενεαλογιαν, και δεν ευρεθησαν· οθεν εξεβληθησαν απο της ιερατειας.

Τα παιδια των δουλων αυτων και των θεραπαινιδων αυτων, οιτινες ησαν επτακισχιλιοι τριακοντα επτα· και πλην τουτων, διακοσιοι ψαλτωδοι και ψαλτριαι. Φερωσιν ξυλα κεδρινα απο του Λιβανου εις την θαλασσαν της Ιοππης, κατα την εις αυτους δοθεισαν αδειαν Κυρου του βασιλεως της Περσιας.

Και εν τω δευτερω ετει της επιστροφης αυτων προς τον οικον του Θεου εν Ιερουσαλημ, εν μηνι τω δευτερω, ηρχισαν Ζοροβαβελ ο υιος του Σαλαθιηλ και Ιησους ο υιος του Ιωσεδεκ και οι ιερεις και οι Λευιται και μερος εκ του λαου και οι ψαλτωδοι και οι πυλωροι και οι Νεθινειμ κατωκησαν εν ταις πολεσιν αυτων, και πας ο Ισραηλ εν ταις πολεσιν αυτου.

Chapter 3

1Και οτε εφθασεν ο εβδομος μην και οι υιοι Ισραηλ ησαν εν ταις πολεσι, συνηθροισθη ο λαος ως εις ανθρωπος εις Ιερουσαλημ. 2Και εσηκωθη Ιησους, ο υιος του Ιωσεδεκ, και οι αδελφοι αυτου, οι ιερεις και Ζοροβαβελ ο υιος του Σαλαθιηλ, και οι αδελφοι αυτου, και οι ψαλτωδοι και οι πυλωροι και οι Νεθινειμ και οι ιερεις και οι Λευιται και μερος εκ του λαου και οι ιερεις και οι Λευιται και μερος εκ του λαου και οι ψαλτωδοι και οι πυλωροι και οι Νεθινειμ κατωκησαν εν ταις πολεσιν αυτων, και πας ο Ισραηλ εν ταις πολεσιν αυτου.
της αἰχμαλωσίας εἰς Ἰερουσαλήμ· καὶ κατεστήσαν τοὺς Λευίτας, ἀπὸ εἰκοσι ἑτῶν ηλικίας καὶ επανω, διὰ να επισπευδῶσι το εργὸν του οἰκοῦ του Κυρίου. 9 Και παρεστάθη ὁ Ἰησοῦς, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ αδελφοί αὐτοῦ, ὁ Καδμιηλ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, ὡς εἰς ἄνθρωπος, διὰ να κατεπειγῶσι τους εργαζόμενους εἰς τῷ οἰκῷ τοῦ θεοῦ· οἱ υἱοὶ τοῦ Ἡναδάδ, οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ οἱ αδελφοὶ αὐτῶν οἱ Λευίται. 10 Και στε ἔθεσαν οἱ οἰκοδόμοι τὰ θεμελία τοῦ ναοῦ τοῦ Κυρίου, κατα τὴν διαταγὴν Δαβίδ τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ· 11 καὶ ἐψαλλον ὑμνουντες καὶ εὐχαριστοῦντες τὸν Κυρίον, ὡς ἐπὶ τὸν αἰώνα τὸ εὐλογεῖ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐλαλάξαν αὐτῷ ἀλαλάγμον καὶ ἐλαλάξαν τὴν βοήθειαν εἰς τῇ θεμελίωσιν τοῦ οἰκοῦ τοῦ Κυρίου. 12 Και πολλοὶ ἐκ τῶν ἱερέων καὶ Λευίτων καὶ τῶν αρχηγῶν τῶν πατρῶν, γεροντες, οἳ εἶχον ἴδει τὸν πρῶτον οἰκὸν, εἰς τὸν οἴκον τοῦ Κυρίου ἑκατέρωτοι ἐνώπιον τῶν οὐρανῶν, ἐκλαῖον μετὰ φωνῆς μεγάλης· πολλοὶ δὲ ἐλαλάξαν εἰς φωνῆς μεγάλῃ μετά ἐυφροσύνης.

Chapter 4

1 Οἱ δὲ εχθροὶ τοῦ Ἰουδα καὶ Βενιαμίν, ἀκούσαντες ὅτι οἱ υἱοὶ τῆς αἰχμαλωσίας οἰκοδομοῦσι τὸν ναὸν εἰς Κυρίον τὸν θεὸν τοῦ Ἰσραήλ, 2 ἐλθόν πρὸς τὸν Ζοροβαβέλ καὶ πρὸς τοὺς αρχηγοὺς τῶν πατρῶν καὶ εἶπον πρὸς αὐτούς, ἂς οἰκοδομησομεν με σας· διότι καί εἰς αὐτοὺς θυσιάζομεν ἀπὸ τῶν ἡμερῶν τοῦ Εσαραδδῶν βασιλέως τῆς Ασσουρ, ὡς αὐτοί εἰσέρχομον ἐπὶ τὸν πόλιν τοῦ Ἰσραήλ. Ο Ζοροβαβέλ ομοὶς καὶ τοὺς λοιποὺς τῶν αρχηγῶν τῶν πατρῶν τοῦ Ἰσραήλ, εἶπον πρὸς αὐτούς, οὐδὲν κοινὸν εἰς εσᾶς καὶ εἰς ἡμᾶς, ωστε να οἰκοδομησητε οἰκὸν εἰς τὸν θεὸν εἰς αὐτούς καὶ εἰς ημᾶς θελομεν οἰκοδομησει εἰς Κυρίον τὸν θεὸν τῶν πατρῶν τοῦ Ἰσραήλ, εἰπὸν πρὸς αὐτοὺς, ὧν εἶσασθον τοις εἰς ἡμᾶς καὶ εἰς τὴν βασιλείαν ἡς ἔγραψεν ο Βισλαμ, ὁ Μιθρεδαθ, ὁ Ταβεηλ καὶ τοὺς λοιποὺς συνεταιροῖς αὐτοῖς πρὸς Ἀρταξερξην τὸν βασιλεὰ τῆς Περσίας, καὶ η επιστολὴ ἐγεραμμενη Συριστὶ καὶ εξηγημενη Συριστὶ. 8 Ρεουμ ὁ επαρχὸς καὶ Σαμψαι ὁ γραμματεύς, ἔγραψαν επιστολὴν κατὰ τῆς Ἰερουσαλήμ πρὸς Ἀρταξερξην τὸν βασιλέα τῆς Περσίας· καὶ η επιστολὴ ἐγεραμμενη Συριστὶ καὶ εξηγημενη Συριστὶ. 9 Ρεουμ ὁ επαρχὸς καὶ Σαμψαι ὁ γραμματεύς καὶ οἱ λοιποὶ συνεταιροὶ αὐτῶν, τοῦ δεινοῦ, τοῦ αφαρσαίου, τοῦ ταρφαλαιοῦ, τοῦ αφαρσαίου, τοῦ αρχεναίου, τοῦ βαβυλωνιοῦ, τοῦ σουσαναχαίου, τοῦ δεαυαίου, τοῦ ελαμιταῖος καὶ τῶν λοιπῶν εἰς τοὺς εθνοὺς, τῶν ἑκατέρων περσικῶν καὶ ἱερουσαλημίκων. 10 Καὶ εν ταῖς ἡμεραις τοῦ Ἀρταξερξην εγραψεν ο Βισλαμ, ὁ Μιθρεδαθ, ὁ Ταβεηλ καὶ τοὶ υἱοὶ συνεταιροὶ αὐτῶν, πρὸς Ἀρταξερξην τὸν βασιλέα τῆς Περσίας· καὶ η επιστολὴ ἐγεραμμενη Συριστὶ καὶ εξηγημενη Συριστὶ. 11 Ρεουμ ὁ επαρχὸς καὶ Σαμψαι ὁ γραμματεύς καὶ οἱ λοιποὶ συνεταιροὶ αὐτῶν, τοῦ δεινοῦ, τοῦ αφαρσαίου, τοῦ ταρφαλαιοῦ, τοῦ αφαρσαίου, τοῦ αρχεναίου, τοῦ βαβυλωνιοῦ, τοῦ σουσαναχαίου, τοῦ δεαυαίου, τοῦ ελαμιταῖος καὶ τῶν λοιπῶν εἰς τοὺς εθνοὺς, τῶν ἑκατέρων περσικῶν καὶ ἱερουσαλημίκων. 12 Και εν ταῖς ἡμεραις τοῦ Ἀρταξερξην εγραψεν ο Βισλαμ, ὁ Μιθρεδαθ, ὁ Ταβεηλ καὶ τοὶ υἱοὶ συνεταιροὶ αὐτῶν, πρὸς Ἀρταξερξην τὸν βασιλέα τῆς Περσίας· καὶ η επιστολὴ ἐγεραμμενη Συριστὶ καὶ εξηγημενη Συριστὶ. 13 Ρεουμ ὁ επαρχὸς καὶ Σαμψαι ὁ γραμματεύς καὶ οἱ λοιποὶ συνεταιροὶ αὐτῶν, τοῦ δεινοῦ, τοῦ αφαρσαίου, τοῦ ταρφαλαιοῦ, τοῦ αφαρσαίου, τοῦ αρχεναίου, τοῦ βαβυλωνιοῦ, τοῦ σουσαναχαίου, τοῦ δεαυαίου, τοῦ ελαμιταῖος καὶ τῶν λοιπῶν εἰς τοὺς εθνοὺς, τῶν ἑκατέρων περσικῶν καὶ ἱερουσαλημίκων.
Ασεναφαρ μετεκομίσε και κατωκισέ εις τας πόλεις της Σαμαρείας, και οι λοιποί οι περαν του ποταμού, και τα λοιπά. 11Τούτο είναι το αντίγραφον της επιστολής, την οποίαν εστείλαν προς αυτόν, προς Αρταξέρξην τον βασιλέα· Οι δουλοί σου, οι ανήρες οι περαν του ποταμού, και τα λοιπά.

12Τούτο είναι το αντίγραφον της επιστολής, την οποίαν εστείλαν προς αυτόν, προς Αρταξέρξην τον βασιλέα· Οι δουλοί σου, οι ανήρες οι περαν του ποταμού, και τα λοιπά.

13Γνωστόν εστω εις τον βασιλέα, οτι οι Ιουδαίοι οι αναβαντες απο σου προς ημας, ελθοντες εις Ιερουσαλήμ, οικοδομοῦσι την πόλιν, την αποστατίδα και πονηραν, και θελει ζημιωθη το εισοδημα των βασιλεων. 14Επειδή δε τρεφομεθα απο του παλατιου, και ητο απρεπες δια ημας να βλεπωμεν την ατιμιαν του βασιλεως, δια τουτο εστειλαμεν και εγνωστοποιησαμεν προς τον βασιλεα

15δια να γεινη ερευνα εν τω βιβλιω των υπομνηματων των πατερων σου· και θελεις ευρει εν τω βιβλιω των υπομνηματων και γνωρισει, οτι η πολις αυτη ειναι πολις αποστατις και ολεθριος εις τους βασιλεις και εις τας επαρχιας, και οτι εκ παλαιου χρονου εκινουν επαναστασιν εν τω μεσω αυτης, δια την οποιαν η πολις αυτη κατηρημωθη.

16Γνωστοποιουμεν προς τον βασιλεα, ετι εαν η πολις αυτη ανοικοδομηθη και οι τοιχοι αυτης ανεγερθωσι, δεν θελεις εχει ουδεν μερος εις το περαν του ποταμου.

17Ο βασιλευς απεκριθη προς τον Ρεουμ τον επαρχον και Σαμψαι τον γραμματεα και τους λοιπους συνεταιρους αυτων τους κατοικουντας εν Σαμαρεια, και τους αλλους τους περαν του ποταμου, Ειρηνη, και τα λοιπα.

18Η επιστολη, την οποιαν εστειλατε προς ημας, ανεγνωσθη ακριβως ενωπιον μου.

19Και εξεδοθη διαταγη παρ' εμου, και ευρηκαν οτι η πολις αυτη εκ παλαιου χρονου επαναστατει εναντιον των βασιλεων, και γινονται εν αυτη στασεις και συνωμοσιαι· 20Υπηρξαν ετι ισχυροι βασιλεις επι Ιερουσαλημ· και δεσποζοντες επι παντας τους περαν του ποταμου· και επληρονετο εις αυτους φορος, τελωνιον και διαγωγιον.

21Τωρα λοιπον προσταξατε να παυσωσι τους ανθρωπους εκεινους, και η πολις αυτη να μη οικοδομηθη, εωςου εκδοθη διαταγη παρ' εμου. 22Και προσεξατε να μη αμελησητε να καμητε τουτο· δια να μη αυξηθη το κακον επι ζημια των βασιλεων.

23Οτε δε το αντιγραφον της επιστολης του βασιλεως Αρταξερξου ανεγνωσθη ενωπιον του Ρεουμ και Σαμψαι του γραμματεως και των συνεταιρων αυτων, ανεβησαν μετα σπουδης εις Ιερουσαλημ προς τους Ιουδαιους, και επαυσαν αυτους εν βια και μετα δυναμεως. 24Και επαυσε το εργον του οικου του Θεου του εν Ιερουσαλημ, και εμεινε πεπαυμενον μεχρι του δευτερου ετους της βασιλειας Δαρειου του βασιλεως της Περσιας.

Chapter 5

1Τοτε προεφητευσαν ο προφητης Αγγαιος και Ζαχαριας ο υιος του Ιδδω, προς τους Ιουδαιους τους εν Ιουδαια και Ιερουσαλημ, προφητευοντες προς αυτους εν ονοματι του Θεου του Ισραηλ. 2Και εσηκωθησαν Ζοροβαβελ ο υιος του Σαλαθιηλ και Ιησους ο υιος του Ιωσεδεκ και ηρχισαν να οικοδομωσι τον οικον του Θεου τον εν Ιερουσαλημ· και μετ' αυτων οι προφηται του Θεου βοηθουντες αυτους.

3Εν τούτω τω καιρώ ελθοντες προς αυτους Ταθναι, ο επαρχος των εντευθεν του ποταμου, και ο Σεθαρ-βοσναι και οι συνεταιροι αυτων, ειπον προς αυτους ουτω· Τις προσεταξεν
εἰς εσας να οἰκοδομήτε τὸν οἰκὸν τούτον καὶ να εγεῖρητε τούτον τὸν τοιχὸν; ⁴Καὶ τοτε εἴπομεν πρὸς αὐτοὺς ποιὰ εἶναι τὰ ονοματὰ τῶν ἀνδρῶν, οἱ τίνες οἰκοδομοῦσι τὴν οἰκοδομήν ταύτην. ⁵Ἀλλ᾿ εἰπὼς ἵνα προεβιτεροῦσι τῶν Ιουδαίων ἦτο ο ορθάλιος τοῦ Θεοῦ αὐτῶν, καὶ δὲν ἱδοναντὸ να παυσῶσιν αὐτοὺς, εἰσειρθῇ η ἐπιθέσεις πρὸς τὸν Δαρείον· καὶ τοτε εἶδοκαν ἀποκρίσιν δι᾿ εἰσπολῆς περὶ τούτου. ⁶Ἀντίγραφον τῆς εἰσπολῆς, τῆς οποίας τὰ σκεύη εἴδοκεν αὐτῶν, εἰς τα ὁνοματὰ των ἀνδρῶν, ἵνα δῆμοις μεγάλοις καὶ εἰσπολῆς εἰς τὸν τοιχὸν αὐτῶν. ⁷Καὶ ἐρωτησάντες εἰς τα ὁνοματὰ των ἀνδρῶν, διὰ να σοι φανερωσῶμεν καὶ γράψωμεν πρὸς σε τὰ ονοματὰ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν. ⁸Καὶ ἐπεκρίθησαν πρὸς ἡμᾶς οὕτω, λέγοντες καὶ ἐβασίλευσεν εἰς τὸν εὐθείαν τὸν βασιλέα, εἰς τὸν βασιλέα, τὸν θεὸν τοῦ βασιλέα τοῦ Ισραήλ, γνωστὸν ἡν τὸν βασιλέα, ἵνα ἐρωτηθήσαν εἰς τὸν τοιχὸν αὐτῶν, διὰ να σοι φανερωσῶμεν καὶ γράψωμεν πρὸς σε τὰ ονοματὰ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν. ⁹Καὶ ἐπεκρίθησαν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἐφέστησαν εἰς τὸν τοιχὸν αὐτῶν, διὰ να τὸν ἐκαθορίσησαι καὶ γράψωμεν πρὸς σε τὰ ονοματὰ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν. ¹⁰Καὶ εἰπώς τῷ βασιλεῖ τοῦ Κύρου, τοῦ βασιλέα τῆς Βαβυλονίας, ἐθεσάντες οὕτω, λέγοντες καὶ τὰ σκεύη εἴδοκεν αὐτῶν, εἰς τὸν τοιχὸν αὐτῶν, καὶ τὰ σκεύη τῶν χρυσῶν καὶ αργυρῶν τοῦ θεοῦ, εἰς τὸν τοιχὸν αὐτῶν, καὶ τοσοῦτον εἰς τὸν βασιλέα τοῦ Κύρου, εἰς τὸν τοιχὸν αὐτῶν, καὶ τὰ σκεύη τῶν χρυσῶν καὶ αργυρῶν τοῦ θεοῦ, εἰς τὸν τοιχὸν αὐτῶν, καὶ τοσοῦτον εἰς τὸν βασιλέα τοῦ Κύρου, εἰς τὸν τοιχὸν αὐτῶν.
ο οίκος, ο τόπος εἰς τὸν οποίον προσφέρονται αἱ θυσίαι, καὶ αἱ τεθωσίν αἱ θεμελία αὐτοῦ δύναται·
τὸ υψὸς αὐτοῦ ἐκατὸν πηχάι, τὸ πλάτος αὐτοῦ ἐκατὸν πηχάι·
καὶ μιὰ σειρὰ ξυλῶν νεῶν· καὶ τὰ αναλωματα αὐτὸς δοθῶσιν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ·
τὰ χρυσὰ καὶ τὰ αργυρὰ σκεῦη τὸν οἰκον τοῦ Θεοῦ, τὰ ὅποια ἦν ἐλαβέν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ·
τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ, καὶ ἀναλωματα ἐκ τοῦ οἰκον τοῦ βασιλεως·
καὶ τὰ αναλωματα ας δοθωσιν εκ του οικου του βασιλεως·
καὶ τὰ αναλωματα ας δοθωσιν εκ του οικου του βασιλεως·
καὶ τὰ αναλωματα ας δοθωσιν εκ του οικου του βασιλεως·
καὶ τὰ αναλωματα ας δοθωσιν εκ του οικου του βασιλεως·
καὶ τὰ αναλωματα ας δοθωσιν εκ του οικου του βασιλεως·
καὶ τὰ αναλωματα ας δοθωσιν εκ του οικου του βασιλεως·
καὶ τὰ αναλωματα ας δοθωσιν εκ του οικου του βασιλεως·
καὶ τὰ αναλωματα ας δοθωσιν εκ του οικου του βασιλεως·
καὶ τὰ αναλωματα ας δοθωσιν εκ του οικου του βασιλεως·
καὶ τὰ αναλωματα ας δοθωσιν εκ του οικου του βασιλεως·
της αιχμαλωσίας, και παντες οι χωρισθεντες προς αυτους απο της ακαθαρσίας των εθνων της γης,
dia να εκζητησωσι Κυριον τον Θεον του Ισραηλ. 22Και εκαμον την εορτην των αζυμων επτα
ημερας μετ’ ευφροσυνης· διοτι ευφρανεν αυτους ο Κυριος, και εστρεψε προς αυτους την καρδιαν
tου βασιλεως της Ασσυριας, δια να ενισχυση τας χειρας αυτων εις το εργον του οικου του Θεου,
tου Θεου του Ισραηλ.

Chapter 7

1Μετα δε τα πραγματα ταυτα, επι της βασιλειας Αρταξερξου βασιλεως της Περσιας, Εσδρας ο
υιος του Σεραιου, υιου του Αζαρια, υιου του Χελκια, 2υιου του Σαλλουμ, υιου του Σαδωκ, υιου
tου Αχιτωβ, 3υιου του Αμαρια, υιου του Αζαρια, υιου του Μεραιωθ, 4υιου του Ζεραια, υιου του
Οζι, υιου του Βουκκι, 5υιου του Αβισσουα, υιου του Φινεες, υιου του Ελεαζαρ, υιου του Ααρων
του ιερεως του πρωτου, ουτος ο Εσδρας ανεβη απο της Βαβυλωνος, ων γραμματευς εμπειρος εις
τον νομον του Μωυσεως, τον οποιον εδωκε Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· και ο βασιλευς εχαρισεν
εις αυτον παντα τα αιτηματα αυτου, κατα την επ’ αυτον χειρα Κυριου του Θεου αυτου. 7Ανεβησαν
και τινες εκ των υιων Ισραηλ και εκ των ιερεων, και οι Λευιται, και οι ψαλτωδοι και οι πυλωροι
και οι Νεθινειμ, εις Ιερουσαλημ, εν τω εβδομω ετει Αρταξερξου του βασιλεως. 8Και ηλθον εις
Ιερουσαλημ τον πεμπτον μηνα του εβδομου ετους του βασιλεως.

9Διοτι την πρωτην του πρωτον
μηνος ηρχισεν ουτος να αναβαινη απο της Βαβυλωνος, και την πρωτην του πεμπτου μηνος ηλθεν
εις Ιερουσαλημ, κατα την επ’ αυτον αγαθην χειρα του Θεου αυτου. 10Επειδη ο Εσδρας ειχεν
ετοιμασει την καρδιαν αυτου εις το να εκζητη τον νομον του Κυριου, και να εκτελη και να διδασκη
eις τον Ισραηλ διαταγματα και κρισεις.

11Τουτο δε ειναι το αντιγραφον της επιστολης, την οποιαν
ο βασιλευς Αρταξερξης εδωκεν εις τον Εσδραν τον ιερεα, τον γραμματεα, γραμματεα των λοιπων
tων εντολων του Κυριου και των διαταγματων αυτου προς τον Ισραηλ· 12Αρταξερξης, βασιλευς
tων βασιλεων, προς Εσδραν τον ιερεα, τον γραμματεα του νομον του Θεου του ουρανου, τον
tελειον, και τα λοιπα. 13Εξεδοθη παρ’ εμου διαταγη, ωστε παντες οι εκ του λαου του Ισραηλ και
tων ιερεων αυτου και των Λευιτων, οι εν τω βασιλειω μου, οσοι θελουσι αυτοπροαιρετως να
αναβωσιν εις Ιερουσαλημ, να ελθωσι μετα σου. 14Διοτι πεμπεσαι παρα του βασιλεως και των επτα
συμβουλων αυτου, δια να επισκεφθης την Ιουδαιαν και Ιερουσαλημ, κατα τον εν τη χειρι σου
νομον του Θεου σου· 15και να φερης το αργυριον και το χρυσιον, το οποιον ο βασιλευς και οι
συμβουλοι αυτου προσεφεραν αυτοπροαιρετως εις τον Θεον του Ισραηλ, του οποιου το
κατοικητηριον ειναι εν Ιερουσαλημ, και απαν το αργυριον και χρυσιον οσον συναξης καθ’ ολην
την επαρχιαν της Βαβυλωνος, μετα των προαιρετικων προσφορων του λαου και των ιερων, των
προσφεροντων αυτοπροαιρετως δια τον εν Ιερουσαλημ οικον του Θεου αυτων. 17δια ν’ αγορασης
tαχεως δια του αργυριου τουτου μοσχους, κριους, αρνια, τας εξ αλφιτων προσφορας αυτων και
tας σπονδας αυτων, και να προσφερης αυτα επι το θυσιαστηριον του οικου του Θεου σας, το εν
Ιερουσαλημ. 18Και παν ο, τι φανη αρεστον εις σε και εις τους αδελφους σου να καμητε δια του

583
υπολοίπου αργυρίου και χρυσίου, touto kame te, kата to thelema tou Theou saz. 19Kai ta skhehi, ta dothena eis se dia tηn uphresian tou oikou tou Theou sou, paraðos enwpion tou Theou tis Ierousalhmi. 20Kai o, ti peripleen xreiasèthe dia tηn oikon tou Theou sou, o, ti symhia na ezedwushe, ezedwene ek tou basilikou òsiofrulakion. 21Kai pari emou, emou tou Artaxerxou basilews, ezedwhe diafaghe ian eis pantas tou hsiaurofrulakes tou peran tou potamou, pαn o, ti zhtithi pari umon o Esdraas o iereus, o grammatheus tou noomou tou Theou tou ouranou, na ginthei parauta, 22eis ekaton talantwn argyrou, kai eis ekaton kornw stiton, kai eis ekaton bað oinou, kai eis ekaton bað ellaiou, kai ala aprosdioristh, 23Pan o, ti einai prostepetagmenon para tou Theou tou ouranou, as geiài meta spoudhei dia tηn oikon tou Theou tou ouranou' dia na mi elhe orgh epi tηn basileian tou basilewsw kai touv ouw autou. 24Eti gnwostopoietai eis eis sa, sti eis oudevna ek twn iereven kai leuwteven, phalhwn, thurhwn, Neðineim kai uphreven tovtou tou oikon tou Theou, den thelei eisphthai novumon na epblhhe fofor, telwion en diaghion en autous. 25Kai su, Esdra, kata tηn ev soi tou Theou sou sofiav, katasthasen kritas kai dikastas, dia na krinwsi pantan tov lanv tov peran tou potamou, pantas touvs eidotaus touvs novous tou Theou sou' kai didaskete toun mi eidotaus. 26Kai par ostithe den kaminv tov novon tou Theou sou kai tov novon tou basilewsw, as ekteleita taçhes krisiws epi' autous, eite eis thanaevn, eite eis exoria, eis eis deìmusev uparchontwn, eis eis philhikh. 27Eulophhtos Kuriou o Theos twn paterwn umwn, ostithe edwke toisauta eis tηn karidiavn tou basilewsw, dia na doxhse tηn oikon tou Kuriou, tηn ev Ierousalhmi' 28kai ekama na eurw elhsev enwpion tou basilewsw kai twn sympoulwn autou kai pantwn twn arxhontwn tou basilewsw twn dunatwn. Kai egin evishxhni kata tηn ep' eme xeira Kuriou tou Theou mou, kai sunnighagwn ek tou Iesaih arxhontaia dia na sunanabousi met' emou.

Chapter 8

1Outoi de einai oi arxhgoi twn paterwn autwn, kai h gennaloi gia twn sunanabontwn met' emou apo tηs Bapwlovsok, epi tis basileias Artaxerxou tou basilewsw. 2Ei twn ouw Fines, Ghrsw' ek twn ouw Aðam, Dauhli' ek twn ouw Ladh, Xattovs. 3Ek twn ouw Sehania, tou ek twn ouw Fharos, Zaxharia' kai met' autou prothimhshen kata gennaloi gia tis arxhnikas ekaton penithkonta. 4Ek twn ouw tou Fhath-mwab, Eliwnhui o ouw tou Zeraias, kai met' autou tis arxhnikas diakosoi. 5Ek twn ouw Sehania, o ouw tou Iahzi, kai met' autou tis arxhnikas triakhosoi. 6Kai ek twn ouw Adyn, Xped o ouw tou Iwaththan, kai met' autou tis arxhnikas penithkonta. 7Kai ek twn ouw Elam, Iesaias o ouw tou Goholia, kai met' autou evbdomhkonta. 8Kai ek twn ouw Sehatia, Zebadias o ouw tou Mيخal, kai met' autou tis arxhnikas ogydhkonta. 9Ek twn ouw Iwath, Obadia o ouw tou Ieshil, kai met' autou tis arxhnikas diakosoi dekaoktw. 10Kai ek twn ouw tou Selwmeiht, o ouw tou Iswfia, kai met' autou tis arxhnikas ekaton eizhkonta. 11Kai ek twn ouw Bhab, Zaxhriaas o ouw tou Nhab, kai met' autou tis arxhnikas eizhkonta. 12Kai ek twn ouw Ažad, Iwathan o ouw tou Akkataf, kai met' autou tis arxhnikas ekaton deka. 13Kai ek twn ouw Adiwnikam
οι τελευταίοι, και ταυτα τα ονόματα αυτών, Ελιφελετ, Ιειηλ και Σεμαιάς, και μετ’ αυτών τα αρσενικά εξήκοντα. 14Έκ δε των υιών Βιγουαι, Γουθαι και Ζαββουδ, και μετ’ αυτών τα αρσενικά εξηκόντα.
15Και συνήθροισα αυτούς παρά τον ποταμόν, τον ρέον προς Ααβά, και εκεί κατεσκήνωσαν τρείς ημέρας και παρετάχθησαν μεταξύ του λαού και των ιερεών και δεν ευρήκα εκεί ουδένα εκ των υιών του Λευί. 16Τοτε απεστείλα προς τον Ελιεζέρ, τον Αριηλ, τον Σεμαιάν και τον Ελναθαν και τον Ιαρειβ και τον Ελναθαν και τον Ναθαν και τον Ζαχαριάν και τον Μεσουλλαμ, τους αρχοντας· και τον Ιωιαριβ, και τον Ελναθαν, συνετους.
17Και εδώκα εις αυτούς παραγγελίαν προς τον Ιδδον τον αρχοντα, εν τω τοπω Κασιφια, και εβαλων εις το στόμα αυτων λόγους δια να λαλησωσι προς τον Ιδδον και τους αδελφους αυτου τους Νεθινειμ, εν τω τοπω Κασιφια, δια να πεμψωσι προς ημας λειτουργους δια τον οικον του Θεου ημων. 18Και κατα την εφ’ ημας αγαθην χειρα του Θεου ημων εφεραν προς ημας ανδρα συνετον, εκ των υιων Μααλι, υιου του Λευι, υιου Ισραηλ· και τον Σερεβιαν μετα των υιων αυτου και των αδελφων αυτου, δεκαοκτω· 19και τον Ασαβιαν, και μετ’ αυτου τον Ιεασιαν εκ των υιων Μεραρι, τους αδελφους αυτου και τους υιους αυτων, εικοσι. 20και εκ των Νεθινειμ, τους οποιους ο Δαβιδ και οι αρχοντες διωρισαν δια την υπηρεσιαν των Λευιτων, διακοσιους εικοσι Νεθινειμ· παντες ουτοι ησαν σεσημειωμενοι κατ’ ονομα.
21Τοτε εκηρυξα εκει νηστειαν παρα τον ποταμον Ααβα, οπως ταπεινωθεντες ενωπιον του Θεου ημων, ζητησωμεν παρα του ευθειαν οδον δια ημας και δια τα τεκνα ημων και δια παντα τα υπαρχοντα ημων. 22Διοτι ησχυνθην να ζητησω παρα του βασιλεως δυναμιν και ιππεις δια να βοηθησωσιν ημας εναντιον του εχθρου καθ’ οδον· επειδη ειχομεν ειπει προς τον βασιλεα, λεγοντες, Η χειρ του Θεου ημων ειναι προς αγαθον επι παντας τους ζητουντας αυτον· το δε κρατος αυτου και η οργη αυτου επι παντας τους εγκαταλειποντας αυτον. 23Ένηστευσαμεν λοιπον και ικετευσαμεν τον Θεον ημων περι τουτου· και εγεινεν ιλεως προς ημας. 24Τοτε εχωρισα δωδεκα εκ των αρχοντων των ιερεων, τον Σερεβιαν, τον Ασαβιαν και μετ’ αυτων δεκα εκ των αδελφων αυτων. 25Και εξυγισα εις αυτους το αργυριον και το χρυσιον και τα σκευη, την προσφοραν του οικου του Θεου ημων, την οποιαν προσεφεραν ο βασιλευς και οι συμβουλοι αυτου και πας ο παρευρεθεις Ισραηλ· 26εζυγισα λοιπον και παρεδωκα εις την χειρα αυτων εξακοσια πεντηκοντα ταλαντα αργυριου, και σκευη αργυρα εκατον ταλαντων, και εκατον ταλαντα χρυσιου· 27και εικοσι φιαλας χρυσας, χιλιων δραχμων, και δυο σκευη εκ χαλκου στιλβοντος καλου, πολυτιμα ως χρυσιον. 28Και ειπον προς αυτους, Σεις εισθε αγιοι εις τον Κυριον, και τα σκευη αγια· και το αργυριον και το χρυσιον αυτοπροαιρετος προσφορα εις Κυριον τον Θεον των πατερων σας. 29Προσεχετε και φυλαττετε αυτα, εωσου εξυγισητε εμπροσθεν των αρχοντων των ιερεων και των Λευιτων και των αρχοντων των πατερων σας.
εν τω οικω του Θεου ημων, και παρεδοθη δια χειρος του Μερημωθ υιου του Ουρια του ιερεως· και μετ’ αυτου ητο Ελεαζαρ ο υιος του Φινεες· και μετ’ αυτων Ιωζαβαδ, ο υιος του Ιησου, και Νωαδιας ο υιος του Βιννου, οι Λευιται·

κατα αριθμον κατα βαρος τα παντα· και απαν το βαρος εγραφη εν τη ωρα εκεινη. 

Οι υιοι της μετοικεσιας, οι ελθοντες απο της αιχμαλωσιας, προσεφεραν ολοκαυτωματα προς τον θεον του Ισραηλ, δωδεκα μοσχους υπερ παντος του Ισραηλ, ενενηκον εις κριους, εβδομηκον επτα αρνια, δωδεκα τραγους περι αμαρτιας, τα παντα ολοκαυτωμα εις τον Κυριον.

Και παρεδωκαν τα προσταγματα του βασιλεως εις τους σατραπας του βασιλεως και εις τους επαρχους τους περαν του ποταμου· και ουτοι εβοηθησαν τον λαον και τον οικον του Θεου.

Chapter 9

1 Και αφου ετελεσθησαν ταυτα, προσηλθον προς εμε οι αρχοντες, λεγοντες, Ο λαος του Ισραηλ και οι ιερεις και οι Λευιται, δεν εχωρισθησαν απο του λαου των τοπων τουτων, και πραττουσι κατα τα βδελυγματα αυτων, των Χαναναιων, των Χετταιων, των Φερεζαιων, των Ιεβουσαιων, των Αμμωνιτων, των Μωαβιτων, των Αιγυπτιων και των Αμορραιων· διοτι ελαβον εκ των θυγατερων αυτων εις εαυτους και εις τους υιους αυτων· ωστε το σπερμα το αγιον συνεμιχθη μετα του λαου των τοπων· και η χειρ των αρχοντων ητο πρωτη εις την παραβασιν ταυτην.

3 Και ως ηκουσα το πραγμα τουτο, διεσχισα το ιματιον μου και το επενδυμα μου, και ανεσπασα τας τριχας της κεφαλης μου και του πωγωνος μου, και εκαθημην εκστατικος.

4 Τοτε συνηχθησαν προς εμε παντες οι τρεμοντες εις τους λογους του Θεου του Ισραηλ, δια την παραβασιν των μετοικισθεντων· και εκαθημην εκστατικος εως της εσπερινης προσφορας.

5 Και εν τη εσπερινη προσφορα εσηκωθην απο της ταπεινωσεως μου, και διασχισας το ιματιον μου και το επενδυμα μου, εκλινα επι τα γονατα μου και εξετεινα τας χειρας μου προς Κυριον τον Θεον μου, και ειπον, Θεε μου, αισχυνομαι και ερυθριω να υψωσω το προσωπον μου προς σε, Θεε μου· διοτι αι ανομιαι ημων ηυξηνθησαν υπερανω της κεφαλης, και αι παραβασεις ημων εμεγαλυνθησαν εως των ουρανων.

6 Απο των ημερων των πατερων ημων ημεθα εν παραβασει μεγαλη μεχρι της ημερας ταυτης· και δια τας ανομιας ημεις, οι βασιλεις ημων, οι ιερεις ημων, εις την χειρα των βασιλεων των τοπων, εις μαχαιραν, εις αιχμαλωσιαν και εις διαρπαγην και εις αισχυνην προσωπου, ως ειναι την ημεραν ταυτην.

7 Και τωρα ως εν μια στιγμη εγεινεν ελεος παρα Κυριου του Θεου ημων, ωστε να διασωθη εις ημας υπολοιπον, και να δοθη εις ημας στερεωσις εν τω αγιω αυτου τοπω, δια να φωτιζη ο Θεος ημων τους οφθαλμους ημων, και να δωση εις ημας μικραν αναψυχην εν τη δουλεια ημων.

8 Διοτι δουλοι ημεθα· και εν τη δουλεια ημων δεν εγκατελιπεν ημας ο Θεος ημων, αλλ’ ηυδοκησε να ευρωμεν ελεος ενωπιον του Θεου ημων, να δωση εις ημας μικραν αναψυχην εν τη δουλεια ημων, και να δοθη εις ημας στερεωσις εν τω αγιω αυτου τοπω, δια να φωτιζη ο Θεος ημων τους οφθαλμους ημων, και να δωση εις ημας μικραν αναψυχην εν τη δουλεια ημων, και να δοθη εις ημας στερεωσις εν τω αγιω αυτου τοπω, δια να φωτιζη ο Θεος ημων τους οφθαλμους ημων, και να δωση εις ημας μικραν αναψυχην εν τη δουλεια ημων.
οποια προσεταξας δια χειρος των δουλων σου των προφητων, λεγων, Η γη, εις την οποιαν εισερχεσθε δια να κληρονομησητε αυτην, ειναι γη μεμολυσμενη με τον μολυσμον των λαων των τοπων, με τα βδελυγματα αυτων, οιτινες εγεμισαν αυτην, απ' ακρου εως ακρου, απο των ακαθαρσιων αυτων. 12Τωρα λοιπον τας θυγατερας σας μη διδετε εις τους υιους αυτων, και τας θυγατερας αυτων μη λαμβανετε εις τους υιους σας, και μη ζητειτε ποτε την ειρηνην αυτων η την ευτυχιαν αυτων, δια να κραταιωθητε και να τρωγητε τα αγαθα της γης, και να αφησητε αυτην κληρονομιαν εις τους υιους σας δια παντος. 13Και μετα παντα τα επελθοντα εφ' ημας ενεκα των πραξεων των πονηρων ημων, και της παραβασεως ημων της μεγαλης, αφου συ, Θεε ημων, εκρατηθης κατω της αξιας των ανομιων ημων, και εδωκας εις ημας ελευθερωσιν τοιαυτην, 14πρεπε ημεις να αθετησωμεν παλιν τα προσταγματα σου, και να συμπενθερευσωμεν με τον λαον των βδελυγματων τουτων; δεν ηθελες οργισθη καθ' ημων, εωσου συντελεσης ημας, ωστε να μη μεινη υπολοιπον η σεσωσμενον; 15Κυριε Θεε του Ισραηλ, δικαιος εισαι διοτι εμειναμεν σεσωσμενοι, ως την ημεραν αυτην· ιδου, ενωπιον σου ειμεθα με τας παραβασεις ημων διοτι δεν ητο δυνατον ενωπιον σου να σταθωμεν ενωπιον σου.

Chapter 10

Ενω δε ο Εσδρας προσηυχετο και εξωμολογειτο, κλαιων και πεπτωκως εμπροσθεν του οικου του Θεου, συνηχθη προς αυτον εκ του Ισραηλ συναξις μεγαλη σφοδρα, ανδρες και γυναικες και παιδια· διοτι εκλαιεν ο λαος κλαυθμον μεγαν. 2Και απεκριθη Σεχανιας ο υιος του Ιεχιηλ, εκ των υιων Ελαμ, και ειπε προς τον Εσδραν, Ημεις ηνομησαμεν εις τον Θεον ημων και ελαβομεν ξενας γυναικας εκ των λαων· πλην τωρα ειναι ελπις εις τον Ισραηλ περι τουτου· 3οθεν ας καμωμεν τωρα διαθηκην προς τον Θεον ημων, να αποβαλωμεν πασας τας γυναικας και τα γεννηθεντα εξ αυτων, κατα την συμβουλην του κυριου μου και των οσοι τρεμουσιν εις την εντολην του Θεου ημων· και ας γεινη κατα τον νομον· 4εγερθητι διοτι το πραγμα ανηκει εις σε· και ημεις ειμεθα μετα σου· ανδριζου και πραττε. 5Τοτε εγερθεις ο Εσδρας, ωρκισε τους αρχοντας των ιερεων, των Λευιτων και παντος του Ισραηλ, οτι θελουσι καμει κατα τον λογον τουτον. Και ωρκισθησαν. 6Και σηκωθεις ο Εσδρας απ' εμπροσθεν του οικου του Θεου, υπηγεν εις το οικημα του Ιωαναν υιου του Ελιασειβ· και οτε ηλθεν εκει, αρτον δεν εφαγεν και υδωρ δεν επιε· διοτι ητο εις πενθος δια την παραβασιν των μετοικισθεντων. 7Και διεκηρυξαν κατα την Ιουδαιαν και Ιερουσαλημ προς παντας τους υιους της μετοικεσιας, να συναχθωσιν εις Ιερουσαλημ· 8και πας οστις δεν ελθη εντος τριων ημερων, κατα την βουλην των αρχοντων και πρεσβυτερων, θελει γεινη αναθεμα πασα η περιουσια αυτου, και αυτος θελει χωρισθη απο της συναξεως των μετοικισθεντων. 9Και συνηχθησαν παντες οι ανδρες Ιουδα και Βενιαμιν εις Ιερουσαλημ εντος τριων ημερων. Ητο ο ενατος μην και η εικοστη του μηνος· και πας ο λαος εκαθησεν εν τη πλατεια του οικου του Θεου, τρεμων δια το πραγμα και δια την μεγαλην βροχην. 10Και εγερθησε ο Εσδρας ο Ιερευς, ειπε προς αυτους, Σεις ηνομησατε και ελαβετε γυναικας ξενας, δια να επιπροσθεσητε εις την παραβασιν του
Ἰσραήλ· 11τωρα λοιπον εξομολογηθήτε προς Κυριον τον Θεον των πατερών σας και καμέτε το θελήμα αυτού· και χωρισθήτε απο των λαών της γης και απο των ξένων γυναικών. 12Και απεκρίθη πασα η συναξίς και ειπον μετα φωνης μεγάλης, Καθως ελαλησας προς ημας, ουτω να καμεθομεν· 13ο λαος ομως ειναι πολυς και ο καιρος πολυ βροχερος, και δεν δυναμεθα να στεκομεθα εξω, και το εργον δεν ειναι μιας ημερας ουδε δυο· διοτι ειμεθα πολλοι οι αμαρτησαντες εις τουτο το πραγμα· 14ας διορισθωσι τωρα αρχοντες ημων εν ολη τη συναξει, και ας ελθωσι καθ' ωρισμενους καιρους παντες οι λαβοντες ξενας γυναικας εις τας πολεις ημων, και μετ' αυτων οι πρεσβυτεροι εκαστης πολεως και οι κριται αυτης, εωσου η φλογερα οργη του Θεου ημων δια το πραγμα τουτο αποστραφη αφ' ημων. 15Διωρισθησαν λοιπον εις τουτο Ιωναθαν ο υιος του Ασαηλ, και Ιααζιας ο υιος του Τικβα· ο δε Μεσουλλαμ και ο Σαββεθαι, οι Λευιται, ησαν βοηθοι αυτων.

16Και εκαμον ουτως οι υιοι της μετοικεσιας. Και ο Εσδρας ο ιερευς και αρχοντες τινες των πατριων, κατα τους πατρικους οικους αυτων, και ουτοι παντες κατ' ονομα, εχωρισθησαν και εκαθησαν την πρωτην ημεραν του δεκατου μηνος δια να εξετασωσι την υποθεσιν.

17Και ετελειωσαν με παντας τους ανδρας, τους λαβοντας ξενας γυναικας, εως της πρωτης ημερας του πρωτου μηνος. 18Και μεταξυ των υιων των ιερεων ευρεθησαν οι λαβοντες ξενας γυναικας, εκ των υιων του Ιησου υιου του Ιωσεδεκ και των αδελφων αυτου, ο Μαασιας και ο Ελιεζερ, και Ιαρειβ και Γεδαλιας.

19Και εδωκαν τας χειρας αυτων, οτι θελουσιν αποβαλει τας γυναικας αυτων· και ως ενοχοι, προσεφεραν κριον εκ του ποιμνιου δια την ανομιαν αυτων. 20Και εκ των υιων του Ιμμηρ, Ανανι και Ζεβαδιας. 21Και εκ των υιων του Χαρημ, Μαασιας και Ηλιας και Σεμαιας και Ιεχιηλ και Οζιας. 22Και εκ των υιων του Πασχωρ, Ελιωηναι, Μαασιας, Ισμαηλ, Ναθαναηλ, Ιωζαβαδ και Ελασα. 23Εκ δε του Ισραηλ, εκ των υιων Φαρως, Ραμιας και Ιεζιας και Μαλχιας και Μιαμειν και Ελεαζαρ και Μαλχιας και Βεναιας. 24Και εκ των υιων Ελαμ, Ματθανιας, Ζαχαριας και Ιεχιηλ και Αβδι και Ιερεμωθ και Ηλια. 25Και εκ των υιων Ζατθου, Ελιωηναι, Ελιασειβ, Ματθανιας και Ιερεμωθ και Ζαβαδ και Αζιζα. 26Και εκ των υιων Βηβαι, Ιωαναν, Ανανιας, Ζαββαι και Αθλαι. 27Και εκ των υιων Βανι, Μααδαιας, Αμραμ και Ουηλ, 28Και εκ των υιων Βανι, Μααδαιας, Αμραμ και Ουηλ, 29Και εκ των υιων Βανι, Μααδαιας, Αμραμ και Ουηλ,
Chapter 1

1Λογοι Νεεμια υιου του Αχαλια. Και εν τω μηνι Χισλευ, εν τω εικοστω ετει, οτε ημην εν Σουσοις τη βασιλευουση, 2ο Ανανι, εις εκ των αδελφων μου, ηλθεν, αυτος και τινες εκ του Ιουδα, και ηρωτησα αυτους περι των διασωθεντων Ιουδαιων, οιτινες εναπελειφθησαν εκ της αιχμαλωσιας, και περι Ιερουσαλημ. 3Και ειπον προς εμε, Οι υπολοιποι, οι εναπολειφθεντες εκ της αιχμαλωσιας εκει εν τη επαρχια, ειναι εν θλιψει μεγαλη, και ονειδισμω· και το τειχος της Ιερουσαλημ καθηρεθη, και αι πυλαι αυτης κατεκαυθησαν εν πυρι. 4Και οτε ηκουσα τους λογους τουτους, εκαθησα και εκλαυσα και επενθησα ημερας και ενηστευον, και προσηυχομην ενωπιον του Θεου του ουρανου, 5και ειπα, Δεομαι, Κυριε, Θεε του ουρανου, ο μεγας και φοβερος Θεος, ο φυλαττων την διαθηκην και το ελεος προς τους αγαπωντας αυτον και τηρουντας τας εντολας αυτου, 6ας ηναι τωρα το ους σου προσεκτικον και οι οφθαλμοι σου ανεωγμενοι, δια να ακουσης την προσευχην του δουλου σου, την οποιαν ηδη προσευχομαι ενωπιον σου ημεραν και νυκτα υπερ των υιων Ισραηλ των δουλων σου, και εξομολογησομαι τα αμαρτηματα των υιων Ισραηλ, τα οποια ημαρτησαμεν εις σε· και εγω και ο οικος του πατρος μου ημαρτησαμεν. 7Ολως διεφθαρημεν ενωπιον σου, και δεν εφυλαξαμεν τας εντολας και τα διαταγματα και τας κρισεις, τας οποιας προσεταξας εις τον δουλον σου τον Μωυσην. 8Ενθυμηθητι, δεομαι, τον λογον, τον οποιον προσεταξας εις τον δουλον σου τον Μωυσην, λεγων, Εαν γεινητε παραβαται, εγω θελω σας διασκορπισει μεταξυ των εθνων· 9αλλ' εαν επιστρεψητε προς εμε και φυλαξητε τας εντολας μου και εκτελητε αυτας, και αν ηναι απο σας απερριμμενοι εως των εσχατων του ουρανου, και εκειθεν θελω σας να διασκορπισει μεταξυ των εθνων· 9αλλ' εαν επιστρεψητε προς εμε και φυλαξητε τας εντολας μου και εκτελητε αυτας, και αν ηναι απο σας απερριμμενοι εως των εσχατων του ουρανου, και εκειθεν θελω σας να διασκορπισει μεταξυ των εθνων·

Chapter 2

1Και εν τω μηνι Νισαν, εν τω εικοστω ετει Αρταξερξου του βασιλεως, ητο οινος εμπροσθεν αυτου· και λαβων τον οινον, εδωκα εις τον βασιλεα. Ποτε δε δεν ειχον σκυθρωπασει ενωπιον αυτου. 2Οθεν ο βασιλευς ειπε προς εμε, Δια τι το προσωπον σου ειναι σκυθρωπον, ενω συ αρρωστος δεν εισαι; τουτο δεν ειναι ειμη λυπη καρδιας. Τοτε εφοβηθην πολυ σφοδρα. 3Και ειπα προς τον βασιλεα, Ζητω ο βασιλευς εις τον αιωνα· δια τι το προσωπον σου να μη ηναι σκυθρωπον, ενω η πολις, ο τοπος των ταφων των πατερων μου, κειται ηρημωμενος, και αι πυλαι αυτης

589
κατηναλωμεναί υπο του πυρος; 4Τοτε ο βασιλεύς ειπε προς εμε, Περι τινος καμνεις συ αιτησαι; Και προσηυχηθην εις τον Θεον του ουρανου. 5Και ειπα προς τον βασιλεα, Εαν ηναι αρεστον εις τον βασιλεα, και εαν ο δουλος σου ευρηκε σωσιαν ενωπιον σου, να με πεμψη εις τον Ιουδαν, εις την πολιν των ταφων των πατερων μου, και να ανοικοδομησω αυτην. 6Και ειπεν ο βασιλευς προς εμε, καθημενης πλησιον αυτου της βασιλισσης, Ποσον μακρα θελει εισθαι η πορεια σου; και ποτε θελεις επιστρεψει; Και ευηρεστηθη ο βασιλευς και με επεμψε· και εδωκα εις αυτον προθεσμιαν.

Και ειπα προς τον βασιλεα, Εαν ηναι αρεστον εις τον βασιλεα, ας μοι δοθωσιν επιστολαι προς τους περαν του ποταμου επαρχους, δια να με συμπαραπεμψωσιν, εωςου ελθω εις τον Ιουδαν· 8και επιστολη προς τον Ασαφ τον φυλακα του βασιλικου δασους, δια να μοι δωση ξυλα να κατασκευασω τας πυλας του φρουριου του ναου και το τειχος της πολεως και τον οικον, εις τον οποιον θελω εισελθει. Και εχαρισεν ο βασιλευς εις εμε παντα, κατα την επ' εμε αγαθην χειρα του Θεου μου.

9Ηλθον λοιπον προς τους περαν του ποταμου επαρχους και εδωκα εις αυτους τας επιστολας του βασιλεως. Ειχε δε αποστειλει ο βασιλευς αρχηγους δυναμεως και ιππεις μετ' εμου.

Οτε δε Σαναβαλλατ ο Ορωνιτης και Τωβιας ο δουλος, ο Αμμωνιτης, ηκουσαν, ελυπηθησαν καθ' ιερουσαλημ και ημην εκει τρεις ημερας. 12Και εσηκωθην την νυκτα, εγω και ολιγοι τινες μετ' εμου· και δεν εφανερωσα εις ουδενα τι ειχε βαλει ο Θεος μου εν τη καρδια μου να καμω εις την Ιερουσαλημ· και αλλο κτηνος δεν ητο μετ' εμου, ειμη το κτηνος επι του οποιου εκαθημην. 13Και εξηλθον την νυκτα δια της πυλης της φαραγγος, και ηλθον απεναντι της πηγης του δρακοντος και προς την θυραν της κοπριας, και παρετηρουν τα τειχη της Ιερουσαλημ, τα οποια ησαν κατακεκρημνισμενα, και τας πυλας αυτης κατηναλωμενας υπο του πυρος. 14Επειτα διεβην εις την πυλην της πηγης και εις την βασιλικην κολυμβηθραν· και δεν ητο τοπος δια να περαση το κτηνος το υποκατω μου. 15Και ανεβην την νυκτα δια του χειμαρρου· και αφου παρετηρησα το τειχος, εστραφην και εισηλθον δια της πυλης της φαραγγος και επεστρεψα.

16Οι δε προεστωτες δεν ηξευρον που υπηγα και τι εκαμον· ουδε ειχον φανερωσει ετι τουτο ουτε εις τους Ιουδαιους, ουτε εις τους ιερεις, ουτε εις τους προκριτους, ουτε εις τους προεστωτας, ουτε εις τους λοιπους τους εργαζομενου εργον. 17Και ειπα προς αυτους, Σεις βλεπετε την δυστυχιαν εις την οποιαν ειμεθα, πως η Ιερουσαλημ κειται ηρημωμενη και αι πυλαι αυτης ειναι κατηναλωμεναι υπο του πυρος· ελθετε και ας ανοικοδομησωμεν το τειχος της Ιερουσαλημ, δια να μη ημεθα πλεον ονειδος.

18Και απηγγειλα προς αυτους περι της επ' εμε αγαθης χειρος του Θεου μου, και ετι τους λογους του βασιλεως, τους οποιους ειπε προς εμε. Οι δε ειπον, Ας σηκωθωμεν και ας οικοδομησωμεν. Ουτως ενισχυσαν τας χειρας αυτων προς το αγαθον. 19Αλλ' οτε ηκουσαν ο Σαναβαλλατ ο Ορωνιτης και Τωβιας ο δουλος, ο Αμμωνιτης, και ο Γησεμ ο Αραψ, περιεγελασαν ημας και περιεφρονησαν ημας, λεγοντες, Τι ειναι το πραγμα τουτο το οποιο καμνετε; θελετε να επαναστατησητε κατα του βασιλεως; 20Και εγω απεκριθην προς αυτους και ειπα προς αυτους, Ο Θεος του ουρανου, αυτος θελει ευδοσει ημας· δια τουτο ημεις οι δουλοι αυτου θελομεν σηκωθη και οικοδομησει· σεις ομως δεν εχετε μεριδα ουδε δικαιωμα ουδε μνημοσυνον εν Ιερουσαλημ.
Τότε ἐσηκώθη Ἑλιασείβ ὁ ιερεύς ο μεγας, καὶ οἱ αδελφοὶ αὐτοῦ οἱ ιερεῖς, καὶ ὦκοδομήσαν τὴν πυλὴν τὴν προβατικὴν· οὗτοι ἡγιάσαν αὐτὴν καὶ ἐστήσαν τὰς θυρὰς αὐτῆς· καὶ ἡγιάσαν αὐτὴν ἐως τοῦ πυργοῦ Μεα, εἰς τοῦ πυργοῦ Ἀνανεηλ. Ἐκεῖ εἰς τὰ πλαγιὰ αὐτῶν ὦκοδομήσατο Ζακχουρ ὁ υἱὸς τοῦ Ιμρί. Τὴν θυρὰν δὲ τὴν ἰχθυικὴν ὦκοδομήσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀσσενα, οἵτινες ἐσαινίδωσαν αὐτὴν καὶ ἐστήσαν τὰς θυρὰς αὐτῆς, τὰ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς. Ἐκεῖ εἰς τὰ πλαγιὰ αὐτῶν ἐπεσκευάσασθε Μερημωθ ὁ υἱὸς τοῦ Οὐρια, υἱοῦ τοῦ Ἀκκως. Ἐκεῖ εἰς τὰ πλαγιὰ αὐτῶν ἐπεσκευάσατο Μεσουλλαμ ὁ υἱὸς τοῦ Βαραχίου, υἱοῦ τοῦ Μεσηζαβεῆλ. Ἐκεῖ εἰς τὰ πλαγιὰ αὐτῶν ἐπεσκευάσατο Σαδωκ ὁ υἱὸς τοῦ Βαανα. Καὶ εἰς τὰ πλαγιὰ αὐτῶν ἐπεσκευάσαν οἱ Θεκωῖται πλὴν οἱ προκριτοὶ αὐτῶν δὲν ὑπεβάλον τὸν τραχηλὸν αὐτῶν εἰς τὸ ἐργον τοῦ Κυρίου αὐτῶν. Ἐκεῖ εἰς τὰ πλαγιὰ αὐτῶν ἐπεσκευάσατο Ιωδαε ὁ υἱὸς τοῦ Φασεα, καὶ Μεσουλλαμ ὁ υἱὸς τοῦ Βεσωδία. Καὶ εἰς τὰ πλαγιὰ αὐτῶν ἐπεσκευάσατο Μελαθιας ὁ Γαβαωνιτῆς καὶ Ἰαδων ὁ Μερωνοθιτῆς, ἀνδρὲς τῆς Γαβαων καὶ τῆς Μισπα, ὑπὸ τὸν θρόνον τοῦ εἰπάρχου τῶν εἰπάρχων τῆς Ιερουσαλήμ. Εἰς τὰ πλαγιὰ αὐτῶν ἐπεσκευάσατο Οχιηλ ὁ υἱὸς τοῦ Αραχίου, ἐκ τῶν χρυσοχων. Ἐκεῖ εἰς τὰ πλαγιὰ αὐτῶν ἐπεσκευάσατο Ανανιας, ὁ ἐκ τῶν μυρεψῶν· καὶ ἀφῆκαν τὴν Ἰερούσαλημ ἕως τοῦ τείχους τῆς πλατείας. Εἰς τὰ πλαγιὰ αὐτῶν ἐπεσκευάσατο Ρεφαια ὁ υἱὸς τοῦ ὸρ, ὁ αρχῶν τῆς ἡμισεοῦ τῆς περιχώρου τῆς Ἰερούσαλημ. Καὶ ἐν ταῖς ἀπεναντίαις τῆς οἰκίας αὐτοῦ ἐπεσκευάσατο Χαττους ὁ υἱὸς τοῦ Ἀσαβνια. Μαλχιας ὁ υἱὸς τοῦ Χαρημ, καὶ Ασσοῦβ ὁ υἱὸς τοῦ Φααθ-μωαβ, ἐπεσκευάσαν τὸ ἄλλο τμήμα καὶ τὸν πυργὸν τῶν φουρνῶν. Ἐκεῖ εἰς τὰ πλαγιὰ αὐτῶν ἐπεσκευάσατο Σαλλουμ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀλλως, ὁ αρχὴν τῆς περιχώρου τῆς Ἰερούσαλημ, αὐτὸς καὶ τὰς θυρὰς αὐτῆς, τὰ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς, καὶ τὸ τείχος τοῦ Κελλαὶ τῆς πόλεως τῆς Δαβίδ ἕως τοῦ τειχοῦς τῆς κοπριας. Τὴν πυλὴν δὲ τῆς κοπριας ἐπεσκευάσατο Μαλχιας ὁ υἱὸς τοῦ Ρηχαβ, ὁ αρχὴν τῆς περιχώρου τῆς Βαιθ-ακκερεμ, οὗτος ὀκοδομήσε τὴν εἰς τὸ τείχος τῆς κοπριας, καὶ ἐσανίδωσε τὴν εἰς τὸ τείχος τῆς πόλεως Δαβίδ.
ο αρχων της Μισπα, αλλ' τμήμα απεναντί της αναβάσεως προς την οπλοθήκη της γωνιάς. 20 Κατοπιν αυτού Βαρούχ ο υιός του Ζαββαί επεσκευάσε μετά ζηλού το αλλ' τμήμα, απο της γωνιάς εως της θυράς του οικού Ελισείβ του ιερείου του μεγάλου. 21 Κατοπιν αυτού επεσκευάσε Μερημωθ ο υιός του Ουρίου, ιουσί του Ακκώς, αλλ' τμήμα, απο της γωνιάς εως του τελους του οικού Ελισείβ. 22 Και κατοπιν αυτού επεσκευάσαν οι ιερείς, οι κατοίκοι της περιχώρου. 23 Κατοπιν αυτών επεσκευάσαν ο Βενιαμίν και ο Ασαουβ απεναντί του οικού αυτού. 24 Κατοπιν αυτού επεσκευάσε Φαλαλ ο υιός του Ουζαί επεντάπντι της καμπής και του πυργού του εξεχοντος από του υψηλού οικού του βασιλείου, του πλησίον της αυλής της φυλάκης. 25 Κατοπιν αυτού επεσκευάσαν οι Ιερείς, οι κατοίκοι της περιχώρου. 26 Και κατοπιν αυτών επεσκευάσαν οι Νεθινειμ κατώκουν εν Οφηλ, και επεσκευάσαν εως απεναντί της πύλης των υδατών προς ανατολάς και του πυργού του εξεχοντος. 27 Κατοπιν αυτών ο Βενιαμίν και ο Ασαουβ απεναντί του μεγάλου πυργού του εξεχοντος και εως του τειχούς του Οφηλ. 28 Κατοπιν αυτών επεσκευάσε Βιννουί ο υιός του Ηναδάδ αλλό τμήμα, από του οικού του Αζαρίου εως της καμπής, εως ανατολής της γωνιάς. 29 Κατοπιν αυτού επεσκευάσαν οι Ιερείς, εκαστός απεναντί της οικίας αυτού. 30 Κατοπιν αυτου επεσκευάσε Σαδωκ ο υιός του Ιμμήρ, απεναντί της οικίας αυτού. 31 Κατοπιν αυτού επεσκευάσε Σεμαίας ο υιός του Σεχανίου, ο φυλάκα της ανατολικής πύλης. 32 Κατοπιν αυτού επεσκευάσε Μαλχιας, υιός Χρυσοχοού, εως της οικίας των Νεθινειμ και των μεταπρατών, απεναντί της πύλης Μιφκαδ, και εως της αναβάσεως της γωνιάς. 33 Και μεταξύ της αναβάσεως της γωνιάς εως της προβατικής πύλης, επεσκευάσαν οι Χρυσοχοοί και οι Μεταπρατοί.

**Chapter 4**

1 Οτε δε ηκούσαν ο Σαναβάλλατι οτι ημείς οικοδομούμεν το τείχος, ώργισά και ηγανάκτησε πολυ και περιεγελάσε τους Ιουδαίους. 2 Και ελάλησεν ενωπίον των αδελφών αυτού και του στρατεύματος της Σαμαρείας και είπε, Τι καμνουσιν οι αθλιοί ουτοί Ιουδαιοί; θελουσιν αφησει; θελουσι θυσιασει; θελουσι τελειωσει εν μια ημερα; θελουσιν αναζωοποιησει εκ των σωρων του χωματος τους λιθους, και τουτους κεκαυμενους; 3 Πλησιον δε αυτου ητο Τωβίας ο Αμμωνιτης και είπε, Και αν κτισωσιν, αλωπηξ αναβαινουσα θελει καθαιρεσει το λιθινον αυτων τειχος. 4 Ακουσον, Θεε ημων· διοτι μυκτηριζομεθα· και στρεψον τον ονειδισμον αυτων κατα της κεφαλης αυτων και καμε αυτους να γεινωσι λαφυρον εν γη αιχμαλωσιας· και μη καλυψης την ανομιαν αυτων, και η αμαρτια αυτων ας μη εξαλειφθη απ' εμπροσθεν σου· διοτι προεφεραν ονειδισμους κατα των οικοδομουντων. 5 Ουτως ανωκοδομησαμεν το τειχος· και απαν το τειχος συνεδεθη, εως του ημισεος αυτου· διοτι ο λαος ειχε καρδιαν εις το εργαζεσθαι. 6 Ακουσον, Θεε ημων· διοτι μυκτηριζομεθα· και στρεψον τον ονειδισμον αυτων κατα της κεφαλης αυτων και καμε αυτους να γεινωσι λαφυρον εν γη αιχμαλωσιας· και μη καλυψης την ανομιαν αυτων, και η αμαρτια αυτων ας μη εξαλειφθη απ' εμπροσθεν σου· διοτι προεφεραν ονειδισμους κατα των οικοδομουντων. 7 Ουτως ανωκοδομησαμεν το τειχος· και απαν το τειχος συνεδεθη, εως του λαος αυτου· διοτι ο λαος ειχε καρδιαν εις το εργαζεσθαι. Αλλ' οτε Σαναβάλλατι και Τωβίας και οι Αραβες και οι Αμμωνιται και οι Αζωτιοί ηκούσαν οτι τα τειχη της Ιερουσαλημ επισκευαζονται,
και οτι τα χαλασματα ηρχισαν να φραττονται, ωργισθησαν σφοδρα. 8και συνωμοσαν παντες ομου
να ελθωσι να πολεμησωσιν εναντιον της Ιερουσαλημ, και να καμωσιν εις αυτην βλαβην. 9Και
ημεις προσηυχηθημεν εις τον Θεον ημων και εστησαμεν φυλακας εναντιον αυτων ημεραν και
νυκτα, φοβουμενοι απ' αυτων. 10Και ειπεν ο Ιουδας, Η δυναμις των εργατων ητονησε, και το
χωμα ειναι πολυ, και ημεις δεν δυναμεθα να οικοδομωμεν το τειχος. 11Οι δε εχθροι ημων ειπον,
Δεν θελουσι μαθει ουδε θελουσιν ιδει, εωσου ελθωμεν εις το μεσον αυτων και φονευσωμεν αυτους,
και καταπαυσωμεν το εργον. 12Και ελθοντες οι Ιουδαιοι, οι κατοικουντες πλησιον αυτων, ειπον
προς αυτους δεκακις, Προσεχετε απο παντων των τοπων, δια των οποιων επιστρεφετε προς ημας.
13Οθεν εστησα εις τους χαμηλοτερους τοπους οπισθεν του τειχους και εις τους υψηλοτερους
τοπους, εστησα τον λαον κατα συγγενειας, με τας ρομφαιας αυτων, με τας λογχας αυτων και με
τα τοξα αυτων. 14Και ειδον και εσηκωθην και ειπα προς τους προκριτους και προς τους προεστωτας
και προς το επιλοιπον του λαου, Μη φοβηθετε απ' αυτων· ενθυμεισθε τον Κυριον, τον μεγαν και
φοβερον, και πολεμησατε υπερ των αδελφων σας, των υιων σας και των θυγατερων σας, των
γυναικων σας και των οικων σας. 15Και απ' εκεινης της ημερας τον λαον ειργαζομενον το εργον, και το
ημισυ των δουλων μου ειργαζοντο το εργον, και το ημισυ αυτων εκρατουν τας λογχας, τας θυρεους και τα τοξα, θετωρακισμενοι και οι
αρχοντες ηνιας οικου ιουδα. 16Οι εχθροι ημων ειπον, Δεν θελουσι μαθει ουδε θελουσιν ιδει, εωσου ελθωμεν εις το μεσον αυτων και φονευσωμεν αυτους,
και καταπαυσωμεν το εργον. 17Και ειπεν ο Ιουδας, Η δυναμις των εργατων ητονησε, και το
χωμα ειναι πολυ, και ημεις δεν δυναμεθα να οικοδομωμεν το τειχος. 18Οι δε εχθροι ημων ειπον,
Δεν θελουσι μαθει ουδε θελουσιν ιδει, εωσου ελθωμεν εις το μεσον αυτων και φονευσωμεν αυτους,
και καταπαυσωμεν το εργον. 19Οθεν εστησα εις τους χαμηλοτερους τοπους οπισθεν του τειχους και εις τους υψηλοτερους
τοπους, εστησα τον λαον κατα συγγενειας, με τας ρομφαιας αυτων, με τας λογχας αυτων και με
τα τοξα αυτων. 20Και ειδον και εσηκωθην και ειπα προς τους προκριτους και προς τους προεστωτας
και προς το επιλοιπον του λαου, Μη φοβηθετε απ' αυτων· ενθυμεισθε τον Κυριον, τον μεγαν και
φοβερον, και πολεμησατε υπερ των αδελφων σας, των υιων σας και των θυγατερων σας, των
γυναικων σας και των οικων σας. 21Και ειπεν ο Ιουδας, Η δυναμις των εργατων ητονησε, και το
χωμα ειναι πολυ, και ημεις δεν δυναμεθα να οικοδομωμεν το τειχος. 22Και ειπεν ο Ιουδας, Η δυναμις των εργατων ητονησε, και το
χωμα ειναι πολυ, και ημεις δεν δυναμεθα να οικοδομωμεν το τειχος.
εξ αιτίας της πείνης. 4 Ἱσαν ετὶ τινὲς λεγοντες, Ημείς εδανείσθημεν ἀργυρία δια τοὺς φόρους τοῦ 
βασιλείου επὶ τοὺς ἀγροὺς καὶ ἐπὶ τοὺς ἀμπελώνας ἡμῶν· 5 τωρὰ δὲ ἡ σαρξ ἡμῶν εἶναι ὡς ἡ σαρξ 
τῶν αδέλφων ἡμῶν, τὰ τεκνὰ ἡμῶν ως τὰ τεκνὰ αὐτῶν· καὶ ἰδοὺ, ἡμεῖς καθυστέρησαμεν εἰς 
δουλείαν τῶν ὑιῶν ἡμῶν καὶ τὰς θυγατέρας ἡμῶν διὰ νὰ ηνὶ δουλοὶ, καὶ τινὲς ἐκ τῶν θυγατέρων 
ἡμῶν εφέσχησαν ἡδὲ εἰς δουλείαν· καὶ δὲν ηνὶ οὐδὲν εἰς τὴν εξουσίαν ἡμῶν, διότι ἀλλοὶ εχοῦσι 
tοὺς ἀγροὺς καὶ τοὺς ἀμπελώνας ἡμῶν. 6 Καὶ ηγανάκτησα ὑφοδρὰ, ἀκούσας τὴν κραυγὴν αὐτῶν 
kαὶ τοὺς λόγους αὐτῶν καὶ τοὺς λόγους τοῦτου. 7 Καὶ εσκεφθῇ κατ᾽ εὐμαυτὸν, καὶ εἰπεὶ λαμπά 
zα τοὺς προκριτοὺς καὶ τοὺς προεστοὺς καὶ εἶπα πρὸς αὐτοὺς, Σεὶς φορολογείτε εκαστὸς τὸν αὐτὸν. 
Καὶ συνεκάλεσα κατ᾽ αὐτοὺς συναξιν μεγάλην. 8 Καὶ εἶπα πρὸς αὐτοὺς, Ἡμεῖς κατὰ τὴν δυναμίν 
ηἐξηγοράσαμεν τοὺς αδελφοὺς ἡμῶν Ἰουδαίους, τοὺς πώλησαν εἰς τὰ ἐθνῆ· καὶ σεὶς αὐτοὶ θελε 
tε πώλησει τοὺς αδελφοὺς σας; Ἡ θελουσι πώλησει εἰς ἡμᾶς; Εκεῖνοι δὲ εσιώπων καὶ δὲν εὑρῆκαν αποκρι 
τὴν. 9 Καὶ εἶπα, Δὲν εἰναι καλὸν τὸ πρᾶγμα τὸ οποῖον σεὶς καμνετε· δὲν πρέπει νὰ περιπατη 
tε εἰς τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, διὰ νὰ μὴ ηνὶ οἰνοποιησίν ἡμᾶς, οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν; 10 καὶ ἐγὼ ετὶ καὶ οἱ 
adelfoi mou kai oi douloi mou edanesamen eis autois chrēmatai kai sitai; as afhismen, parakalwo, tina 
apaithein tautin. 11 επιστρέψατε λοιπὸν εἰς αὐτοὺς, τὴν ἡμέραν, τὸν ἀγρόν αὐτῶν, 
toν ἀμπελώναν αὐτῶν, τοὺς ελαιώνας αὐτῶν καὶ τοὺς οἰκοὺς αὐτῶν καὶ τὸ ἐκατόστον τοῦ 
ἀργυρίου καὶ τοῦ σίτου, τὸ οἶνον καὶ τὸ ἐλαιόν, τὸ ὁποῖον απαίτειτε παρ᾽ αὐτῶν. 12 Τότε εἶπον, 
Θελομεν αποδώσει ταὐτα καὶ δὲν θελομεν ζητῆσει οὐδὲν παρ᾽ αὐτῶν· οὐτω θελομεν καμεῖ, καθως 
sυ λεγεις. Τότε εκάλεσα τοὺς ἱερεῖς καὶ ὠρκίσα αὐτοὺς, οτι θελουσι καμει κατα τὸν λόγον τοῦτο 
ν. 13 Εξετιναξα ετὶ τὸν κολπὸν μου, λεγὼν, Οὐτω νὰ εκτιναξῇ ο Ὁθεος παντὰ ἀνθρώπον απὸ τὸν 
οἶκον αὐτοῦ καὶ απὸ τὸν κοπὸν αὐτοῦ, οστὶς δὲ ηνὶ εκτελεσθη τὸν λόγον τοῦτον, καὶ οὕτω νὰ ηνὶ 
ekteineagmenos kai kenoς. Καὶ εἶπον πᾶσα τὴν συναξιν, Αμην, καὶ εὐδοκασαν τὸν Κυρίον. Καὶ εκα 
μεν τὸν λαὸν κατὰ τὸν λόγον τοῦτον. 14 Αφ᾽ ἓς δὲ ἡμερὰς προσεταχθῆνη νὰ ημὴ κυβερνη 
tης αὐτῶν εὐς τῇ γῆ Ἰουδα, ἀπὸ τοῦ εἰκοστοῦ εἰς τὸν κυβερνήτην τοῦ βασιλείου, δωδεκα ἐτη, ἐγ 
καὶ οἱ αδελφοὶ μου δὲν εφαγομεν τὸν αρτον τοῦ κυβερνητοῦ. 15 Οἱ προτεροὶ ομως 
κυβερνηται, οἱ προ εμου, κατεβαρυνον τὸν λαὸν, καὶ ελαμβανον παρ᾽ αὐτῶν αρτον καὶ ὕδων, 
kαὶ ὑπολεγεται δι᾽ εμε τῇ εἰκοστῇ τιτίται διοτι η δουλεια ητο βαρεια επι τον λαον · διοτι 
η douleia hto barieia epι to touton toν laoν. 19 Μνησθητι μου, Thee mou, ep' agatho, kata panta osa 
egwo ekamoun upeρ τον λαον τοῦτου.
6 Καθως δε ηκουσαν ο Σαναβαλλατ και ο Τωβιας και ο Γησεμ ο Αραψ και οι λοιποι εκ των εχθρων ημων, οτι εγω ωκοδομησα το τειχος και δεν εμεινε πλεον χαλασμα εις αυτο, αν και μεχρις εκεινου του καιρου θυρας δεν εστησα επι των πυλων, 2 ο Σαναβαλλατ και ο Γησεμ απεστειλαν προς εμε, λεγοντες, Ελθετε, και ας συναχθωμεν ομου εις τινα εκ των κωμων εν τη πεδιαδι Ωνω. Εβουλευοντο δε να καμωσιν εις εμε κακον. 3 Και απεστειλα μηνυτας προς αυτους, λεγων, Εργον μεγα καμνω και δεν δυναμαι να καταβω· δια τι να παυση το εργον, οταν εγω αφησας αυτο καταβω προς εσας; 4 Και απεστειλαν προς εμε τετρακις κατα τον τροπον τουτον; και εγω απεκριθην προς αυτους κατα τον αυτον τροπον.

5 Τοτε ο Σαναβαλλατ απεστειλε προς εμε τον δουλον αυτου κατα τον αυτον τροπον, πεπτην φοραν, με ανοικτην επιστολην εις την χειρα αυτου·

6 εν η ητο γεγραμμενον, Ηκουσθη μεταξυ των εθνων, και ο Γασμου λεγει, οτι συ και οι Ιουδαιοι βουλευεσθε να επαναστατησητε· δια τουτο συ οικοδομεις το τειχος, δια να γεινης βασιλευς αυτων, κατα τους λογους τουτους· 7 ετι διωρισας προφητας, να κηρυττωσι περι σου εν Ιερουσαλημ, λεγοντες, Ειναι βασιλευς εν Ιουδα· και τωρα θελει απαγγελθη προς τον βασιλεα κατα τους λογους τουτους· ελθε λοιπον τωρα, και ας συμβουλευθωμεν ομου.

8 Τοτε απεστειλα προς αυτον, λεγων, Δεν ειναι τοιαυτα πραγματα καθως συ λεγεις, αλλα συ πλαττεις αυτα εκ της καρδιας σου. 9 Διοτι παντεις ουτοι εφοβεριζον ημας, λεγοντες, Θελουσι εξασθενησει αι χειρες αυτων απο του εργου, και δεν θελει εκτελεσθη. Τωρα λοιπον, Θεε, κραταιωσον τας χειρας μου. 10 Και εγω υπηγα εις την οικιαν του Σεμαια, υιου του Δαλαια, υιου του Μεεταβεηλ, οστις ητο κεκλεισμενος· και ειπεν, Ας συνελθωμεν ομου εις τον οικον του Θεου, εντος του ναου, και ας κλεισωμεν τας θυρας του ναου· διοτι αυτοι ερχονται να σε φονευσωσι· ναι, την νυκτα ερχονται να σε φονευσωσι. 11 Αλλ' εγω απεκριθην, Ανθρωπος οποιος εγω ηθελον φυγει; και τις, οποιος εγω, ηθελεν εισελθει εις τον ναον δια να σωση την ζωην αυτου; δεν θελω εισελθει.

12 Και ιδου, εγνωρισα οτι ο Θεος δεν απεστειλεν αυτον να προφερη την προφητειαν ταυτην εναντιον μου· αλλ' οτι ο Τωβιας και ο Σαναβαλλατ εμισθωσαν αυτον. 13 Δια τουτο ητο μεμισθωμενος, δια να φοβηθω και να καμω ουτω και να αμαρτησω, και να εχωσιν αφορμην να κακολογησωσι, δια να με ονειδισωσι. 14 Μνησθητι, Θεε μου, του Τωβια και του Σαναβαλλατ κατα τα εργα αυτων ταυτα, και ετι της προφητισσης Νωαδιας και των λοιπων προφητων, οιτινες με εφοβεριζουν. 15 Ουτω συνετελεσθη το τειχος κατα την εικοστην πεμπτην του μηνος Ελουλ, εν πεντηκοντα διοι ημεραις. 16 Και εις την ημεραν της εορτής παντων ημων οι εχθροι ημων, δεν εφοβερησαν παντα τα εθνη τα περιξ ημων, και εταπεινωθησαν σφοδρα εις τους οφθαλμους αυτους· δια τουτο, και αποπεθανον ταναντιους αυτων εν τω Ιουδα και τω Τωβια.

Chapter 6
Chapter 7

1 Άφου δε το τείχος εκτίσθη, και εστήσα τας θύρας και διωρισθήσαν οι πυλώροι και οι ψαλτώδεις και οι Λευιταί, 2 προσετάξα περί της Ιερουσαλήμ τον αδελφόν μου Ανανι και τον Ανανιαν τον αρχοντά του φρουρίου· διότι ητο ως ανθρώπος πίστος και φιλομουμένος τον Θεον, υπέρ πολλός. 3 Και είπα προς αυτούς, Ας μη ανοιγνύται αι πυλαι της Ιερουσαλήμ εωςου θερμανη η θερμανη και εκείνων ετι παροντων, δη κλειωνται αι θυραι και να ασφαλιζώνται και φυλακιζώνται. 4 Και η πολις ητο ευρυχωρός και και μεγαλή, ο δε λαος ολίγος εν αυτη, και οικια δεν έχουν ουκ ορκομημένει. 5 Και εβαλεν ο Θεος μου εν τη καρδία μου να συναξώ τους προκριτους και τους προστιματα κα και τον ιερον ας αριθμηθοι εις εν αυτην εν εν αυτην. 6 Ουτοι ειναι οι ανθρώποι της επαρχιας, οι αναβαντες εκ της Αιγαλασιας, εκ των μετοικισθεντων, τους οποιους μετωπίζει Ναβουχοδόνωνα και επιστρέφοντας εις Ιερουσαλήμ και εις την Ιουδαιαν, εκαστος εις την πόλιν αυτου· 7 οι ελθόντες μετα Ζοροβαβελ, Ηγουμ, Νεοιμα, Αζαρια, Ρααμια, Νααιμαν, Μαροδοσαυου, Βιλασαν, Μισερεθ, Βιγουαου, Νεομ, Βαανα. Αριθμος των ανδρων του Ισραιλι. 8 οι φαρως, δισευλοι εκατον εβδομηκοντα δυο. 9 οι Πεταλιοι, ιεροι εκεινων πεντηκοντα δυο. 10 οι Λευιται, εκατον πεντηκοντα δυο. 11 οι Αραχ, εκαστος εκατον πεντηκοντα. 12 οι Σιχα, ιεροί εκεινων, οικεοι εκατον πεντηκοντα δυο. 13 οι Σαμωρα, ιεροί εκεινων εκατον πεντηκοντα δυο. 14 οι Σαμωρα, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 15 οι Σπαραταία, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 16 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 17 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 18 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 19 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 20 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 21 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 22 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 23 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 24 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 25 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 26 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 27 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 28 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 29 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 30 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 31 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 32 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 33 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 34 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 35 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 36 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 37 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 38 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 39 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 40 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 41 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 42 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 43 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 44 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 45 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 46 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 47 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 48 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 49 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο. 50 οι Σεφατια, ιεροί εκατον πεντηκοντα δυο.
Ρεσιν, υιοι Νεκωδα, 51υιοι Γαζαμ, υιοι Ουζα, υιοι Φασεα, 52υιοι Βησαι, υιοι Μεουνειμ, υιοι Ναφουσεσειμ, 53υιοι Βακβουκ, υιοι Ακουφα, υιοι Αρου, 54υιοι Βασλιθ, υιοι Μειδα, υιοι Αρσα, 55υιοι Βαρκως, υιοι Σισαρα, υιοι Θαμα, 56υιοι Ναφουσεσειμ, υιοι Βακβουκ, υιοι Ακουφα, υιοι Αρου, 57υιοι Βασλιθ, υιοι Μειδα, υιοι Αρσα.

58Οι υιοι των δουλων του Σολομωντος· υιοι Σωται, υιοι Σωφερεθ, υιοι Φερειδα, 59υιοι Ιααλα, υιοι Δαρκων, υιοι Γιδδηλ, 60υιοι Σεφατια, υιοι Αττιλ, υιοι Φοχερεθ απο Σεβαιμ, υιοι Αμων. 61Παντες οι Νεθινειμ, και οι υιοι των δουλων του Σολομωντος, ησαν τριακοσιοι ενενηκον δυο. 62Ουτοι δε ησαν οι αναβαντες απο Θελ-μελαχ, Θελ-αρησα, Χερουβ, Αδδων, και Ιμμηρ· δεν ηδυναν ομως να δειξωσι τον οικον της πατριας αυτων και το σπερμα αυτων, αν ησαν εκ του Ισραηλ· 63Υιοι Δαλαια, υιοι Τωβια, υιοι Νεκωδα, εξακοσιοι τεσσαρακοντα δυο.

64Και εκ των ιερεων· υιοι Αβαια, υιοι Ακκως, υιοι Βαρζελλαι, οστις ελαβε γυναικα εκ των θυγατερων Βαρζελλαι του Γαλααδιτου και ωνομασθη κατα το ονομα αυτων. 65Ουτοι εζητησαν την καταγραφην αυτων μεταξυ των απαριθμηθεντων κατα γενεαλογιαν, και δεν ευρεθη· οθεν εξεβληθησαν απο της ιερατειας. 66Και ειπε προς αυτους ο Θιρσαθα, να μη φαγωσιν απο των αγιωτατων πραγματων, εωσου αναστηθη ιερευς μετα Ουριμ και Θουμμιμ. 67Πασα η συναξις ομου ησαν τεσσαρακοντα δυο χιλιαδες τριακοσιοι εξηκοντα, εκτος των δουλων αυτων και των θεραπαινιδων αυτων, οιτινες ησαν επτακισχιλιοι τριακοσιοι τριακοντα επτα· και πλην τουτων διακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε ψαλτωδοι και ψαλτριαι. 68Οι ιπποι αυτων, επτακοσιοι τριακοντα εξ· αι ημιονοι αυτων, διακοσιαι τεσσαρακοντα πεντε· 69αι καμηλοι, τετρακοσιαι τριακοντα πεντε· αι ονοι, εξακισχιλιαι επτακοσιαι εικοσι. 70Και τινες εκ των αρχηγων των πατριων εδωκαν δια το εργον. Ο Θιρσαθα εδωκεν εις το θησαυροφυλακιον χιλιας δραχμας χρυσιου, πεντηκοντα φιαλας, πεντακοσιους τριακοντα ιερατικους χιτωνας. 71Και τινες εκ των αρχηγων των πατριων εδωκαν εις το θησαυροφυλακιον του εργου εικοσι χιλιαδας δραχμας χρυσιου και δισχιλιαις αργυριας. 72Και το δοθεν απο του επιλοιπου λαου ητο εικοσι χιλιαδας δραχμας χρυσιου, και δισχιλιαις αργυριας και εξηκοντα εικοσι εικοσι ιερατικαι χιτωναι. 73Ουτως οι ιερεις και οι Λευιται και οι πυλωροι και μερος εκ του λαου και οι Νεθινειμ και πας ο Ισραηλ, κατωκησαν εν ταις πολεσιν αυτων. Και οτε εφθασεν ο εβδομος μην, οι υιοι Ισραηλ ησαν εν ταις πολεσιν αυτων.

Chapter 8

1Συνηχθη δε πας ο λαος, ως εις ανθρωπος, εις την πλατειαν την εμπροσθεν της πυλης των υδατων· και ειπον προς Εσδραν τον γραμματεα, να φερη το βιβλιον του νομου του Μωυσεως, τον οποιον ο Κυριος προσεταξεν εις τον Ισραηλ. 2Και την πρωτην ημεραν του εβδομου μηνος εφερεν Εσδρας ο ιερευς τον νομον εμπροσθεν της συναξεως ανδρων και γυναικων και παντων των δυναμενων να εννωσιν ακουοντες. 3Και ανεγνωσεν εν αυτω, επι βηματος ξυλινου, το οποιον εκαμον επιτηδες· και πλησιον πηγης, πνευματων των θεων αυτων, και των δυναμεων των ισραηλης· και ανεγνωσεν εν αυτω, επι της πλατειας της πυλης των υδατων, απο της αυγης μεχρι της μεσημβριας, ενωπιον των ανδρων και των γυναικων· και τα ωτα παντος του λαου προσειχον εις το βιβλιον του νομου. 4Ιστατο δε Εσδρας ο γραμματευς επι βηματος ξυλινου, το οποιον εκαμον επιτηδες· και πλησιον
αυτού ιστατο Ματταθιας και Σεμα και Αναιας και Ουριας και Χελκιας και Μαασιας, εκ δεξιων αυτον' εξ αριστερων δε αυτον' Φεδαιας και Μισαηλ και Μαλχιας και Ασουμ και Ασβαδαν, Ζαχαριας και Μεσουλλαμ. 5 Και ηνοιξεν ο Εσδρας το βιβλιον ενωπιον παντος του λαου' διοτι ητο υπερανω παντος του λαου' και ο λαος ηγερθη. 6 Και ηυλογησεν ο Εσδρας τον Κυριον, τον Θεον τον μεγαν. Και πας ο λαος απεκριθη, Αμην, Αμην, υψονοντες τας χειρας αυτων' και κυψαντες, προσεκυνησαν τον Κυριον με τα προσωπα επι την γην. 7 ίησους δε και Βανι και Σερεβιας, Ιαμειν, Ακκουβ, Σαββεθαι, Ωδιας, Μαασιας, Κελιτα, Αζαριας, Ιωζαβαδ, Αναν, Φελαιας και οι Λευιται εξηγουν τον νομον εις τον λαον· και ο λαος ιστατο εν τω τοπω αυτου. 8 Και ανεγνωσαν εν τω βιβλιω του νομου του Θεου ευκρινως, και εδωκαν την εννοιαν και εξηγησαν τα αναγινωσκομενα. 9 Και ο Νεεμιας, ουτος ειναι ο Θιρσαθα, και Εσδρας ο ιερευς ο γραμματευς, και οι Λευιται οι εξηγουντες εις τον λαον, ειπον προς παντα τον λαον, Η ημερα αυτη ειναι αγια εις Κυριον τον Θεον σας· μη πενθειτε μηδε κλαιετε. Διοτι πας ο λαος εκλαιεν, ως ηκουσαν τους λογους του νομου. 10 Και ειπε προς αυτους, Υπαγετε, φαγετε παχεα και πιετε γλυκασματα, και αποστειλατε μεριδα προς τους μη εχοντας μηδε ητοιμασμενον· διοτι η ημερα ειναι αγια εις τον Κυριον ημων· και μη λυπεισθε· διοτι η χαρα του Κυριου ειναι η ισχυς σας. 11 Και κατεσιγασαν οι Λευιται παντα τον λαον, λεγοντες, Ησυχαζετε· διοτι η ημερα ειναι αγια· και μη λυπεισθε. 12 Και απηλθε πας ο λαος, δια να φαγωσι και να πιωσι και να αποστειλωσι μεριδα και να καμωσιν ευφροσυνην μεγαλην, διοτι ενοησαν τους λογους τους οποιους εφανερωσαν εις αυτους. 13 Και την δευτεραν ημεραν συνηχθησαν οι αρχοντες των πατριων παντος του λαου, οι ιερεις και οι Λευιται, προς Εσδραν τον γραμματεα, δια να διδαχθωσι τους λογους του νομου. 14 Και ευρηκαν γεγραμμενον εν τω νομω, τον οποιον προσεταξεν ο Κυριος δια του Μωυσεως, να κατοικησωσιν οι υιοι Ισραηλ εν σκηναις εν τη εορτη του εβδομου μηνος· 15 και να δημοσιευσωσι και να διακηρυξωσιν εις πασας τας πολεις αυτων και εις την Ιερουσαλημ, λεγοντες, Εξελθετε εις το ορος και φερετε κλαδους ελαιας και κλαδους αγριελαιας και κλαδους μυρσινης και κλαδους φοινικων και κλαδους δασυφυλλων δενδρων, δια να καμητε σκηνας, κατα το γεγραμμενον. 16 Και εξελθων ο λαος εφερε, και εκαμον εις εαυτους σκηνας, και εκαμον εις παλαια και εκαμον εις νεανια σκηνας, και εκαποται εις εαυτον' διοτι απο των ημερων Ιησου υιου τον Ναση μεχρι εκεινης της ημερας, οι υιοι Ισραηλ δεν ειχον καμει ουτω. Και ειρηκε ευφροσυνη μεγαλη σφοδρα. 18 Και καθ' εκαστην ημεραν, απο της πρωτης ημερας μεχρι της τελευταιας ημερας, ανεγινωσκεν εν τω βιβλιω του νομου του Θεου. Και εκαμον εορτην επτα ημερας· την δε ογδοην ημεραν πανδημον συναξιν, κατα το διατεταγμενον.

Chapter 9
1 Καὶ εν τῇ εἰκοστῇ τεταρτῇ ημέρᾳ τοῦτον τοῦ μὴνος συνήχθησαν ὁι ὁι Ἰσραήλ ἔμενεν καὶ με σακκοὺς καὶ με χωμα εἰρ’ εαυτοὺς. 2 Καὶ εὐχρισθῆ ὁ σπερμα τοῦ Ἰσραήλ ἀπὸ παντῶν τῶν ἄνδρων καὶ σακκοὺς καὶ χωμα εὑρεῖν. 3 Καὶ σακκαν ἐξ οἱ τῶν ὑιῶν Ἰσραήλ, ἀνέγνωσαν ὁι ἐς ἑβδομήν τοῦ νομοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτῶν, ἐν τῇ εἰκοστῇ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ἐν τῇ εἰκοστῇ, εξωμολογοῦντο καὶ προσκυνοῦν Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτῶν. 4 Τοὺς ἐπὶ τοῖς ἦλθεν ὁ σπερμα τοῦ Ἰσραήλ, ἀνέγνωσαν ὁι ἐς ἑβδομήν τοῦ νομοῦ καὶ οἱ πατέραι αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλαι τῇ ἡμέρᾳ αὐτῶν προσκυνοῦσιν Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτῶν. 5 Καὶ ἦλθεν ὁ σπερμα τοῦ Ἰσραήλ, ἀπὸ παντῶν τῶν ἄνδρων καὶ ἐστάθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτῶν καὶ εὐλογησαν τὰς ἀμαρτίας αὐτῶν καὶ τὰς ανομίας τῶν πατέρων αὐτῶν. 6 Τότε ἦλθεν ὁ σπερμα τοῦ Ἰσραήλ, ἀπὸ παντῶν τῶν ἄνδρων καὶ ἐστάθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτῶν καὶ εὐλογησαν τὰς ἀμαρτίας αὐτῶν καὶ τὰς ανομίας τῶν πατέρων αὐτῶν. 7 Καὶ ἦλθεν ὁ σπερμα τοῦ Ἰσραήλ, ἀπὸ παντῶν τῶν ἄνδρων καὶ ἐστάθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτῶν καὶ εὐλογησαν τὰς ἀμαρτίας αὐτῶν καὶ τὰς ανομίας τῶν πατέρων αὐτῶν.
αυτούς εν τῇ ερήμῳ τῆς νεφελῆς δεν εξεκλίνειν απ’ αὐτῶν την ἡμέραν, διὰ να οδηγήσαι αὐτούς εἰς τὴν οδὸν την νύκτα, διὰ να φωτίζῃ εἰς αὐτούς καὶ τὴν οδὸν δι’ ἑκεῖνον να διελθῇσαι. 20 Καὶ ἐδώκας εἰς αὐτούς τὸ γαγαθὸν σου πνεῦμα, διὰ να συνετίζῃ αὐτούς καὶ δὲν εστηρίζῃ αὐτοὺς καὶ δὲν συνετίζῃ τὸ μαννα αὐτῶν καὶ υδῶρ εδώκας εἰς αὐτούς εἰς τὴν δίψαν αὐτῶν. 21 Καὶ εξαφανίσατε εἰς εἰκεῖα αὐτούς εἰς τῇ ἡμέρᾳ τῆς φωτιάς του πυρός την νύκτα, διὰ να φωτίζῃ εἰς αὐτούς καὶ τὴν οδὸν δι’ ἑκεῖνον καὶ τὴν γην τῆς Εσσεβῶν καὶ τὴν γην τοῦ Σηών καὶ τὴν γην τοῦ βασιλείου τῆς Ἑσσεβῶν· καὶ τὴν γην τοῦ Ζαβεντοῦ καὶ τὴν γην τοῦ Ωγ βασιλείον. 22 Καὶ τεσσαράκοντα ετῶν ἐθέρπατε αὐτούς εἰς τῇ ερήμῳ· δεν ελέιπεν εἰς αὐτούς οὐδὲ τὰ ἱματια αὐτών δεν επαλαιώθησαν καὶ οἱ ποδες αὐτών δεν επρήσθησαν.

23 Καὶ εδώκας εἰς αὐτούς βασιλεία καὶ λαοὺς, καὶ διεμερίσας εἰς αὐτούς διὰ μερίδας· καὶ εκλήρωθεν τῇ γην τοῦ Σηών καὶ τῇ γην τοῦ βασιλείου τῆς Εσσεβῶν καὶ τῇ γην τοῦ Ωγ βασιλείου· καὶ εδώκας εἰς αὐτούς βασιλεία καὶ λαοὺς, καὶ διεμερίσας εἰς αὐτούς διὰ μερίδας· καὶ εκλήρωθεν τῇ γην τοῦ Σηών καὶ τῇ γην τοῦ βασιλείου τῆς Εσσεβῶν καὶ τῇ γην τοῦ Ωγ βασιλείου· καὶ εδώκας εἰς αὐτούς βασιλεία καὶ λαούς, καὶ διεμερίσας εἰς αὐτούς διὰ μερίδας· καὶ εκλήρωθεν τῇ γην τοῦ Σηών καὶ τῇ γην τοῦ βασιλείου τῆς Εσσεβῶν καὶ τῇ γην τοῦ Ωγ βασιλείου.
νομον σου και δεν εδωκαν προσοχην εις τας εντολας σου και εις τα μαρτυρια σου, με τα οποια
dιεμαρτυρηθης εναντιον αυτων. 35Διοτι αυτοι, εν τη βασιλεια αυτων και εν τη μεγαλη σου
αγαθωσυνη την οποιαν εδωκας εις αυτους, και εν τη γη τη πλατεια και παχεια, την οποιαν εδωκας
ενωπιον αυτων, δεν σε εδουλευσαν ουδε εστραφησαν απο των πονηρων εργων αυτων. 36Ιδου,
dουλοι ειμεθα την ημεραν ταυτην: και εν τη γη, την οποιαν εδωκας εις τους πατερας ημων, δια

Chapter 10

1Οι δε επισφραγισαντες ησαν Νεεμιας ο Θιρσαθα ο υιος του Αχαλια, και Σεδεκιας, Σεραιας,
Αζαριας, Ιερεμιας, Πασχωρ, Αμαριας, Μαλχιας, Χαττους, Σεβανιας, Μαλλουχ,
Χαρημ, Μερημωθ, Οβαδιας, Δανιηλ, Γιννεθων, Βαρουχ,
Ζακχουρ, Φελατιας, Αβια, Μειαμειν, Μααζιας, Βιλγαι, Σεμαιας·
και οι ιερεις.

2Και οι Λευιται Ιησους ο υιος του Αζανια, Βιννουι εκ των υιων Ηναδαδ,
Καδμιηλ· και οι αδελφοι αυτων, Σεβανιας, Ωδιας, Κελιτα, Φελαιας, Αναν,
Μιχα, Ρεωβ, Ασαβιας, Ζακχουρ, Σερεβιας, Σεβανιας,
Ωδιας, Βανι, Βενινου.

3Οι αρχοντες του λαου· Φαρως, Φααθ-μωαβ,
Ελαμ, Ζατθου, Βανι, Βουννι, Αζαριας, Ιερεμιας,
Αδωνιας, Βιγουαι, Αδιν,
Οβαδιας, Αζουρ,
Ατηρ, Εζεκιας, Αζυρ,
Οβαδιας, Ασουμ, Βησαι,
Αριφ, Αναθωθ, Νεβαι,
Μαγφιας, Μεσουλλαμ, Εζειρ,
Μεσηζαβεηλ, Σαδωκ, Ιαδδουα,
Φελατιας, Αναν, Αναιας,
Ωσηε, Ανανιας, Ασσουβ,
Αλλωης, Φιλεα, Σωβηκ,
Ρεουμ, Ασαβνα, Μαασιας,
και Αχια, Αναν, Γαναν,
Μααλουχ, Χαρημ, Βαανα.

4Ωι το
υπολοιπον του λαου, οι ιερεις, οι Λευιται, οι πυλωροι, οι ψαλτωδοι, οι Νεθινειμ, και παντες οι
αποχωρισθεντες απο των λαων των τοπων προς τον νομον του Θεου, αι γυναικες αυτων, οι υιοι
αυτων και αι θυγατερες αυτων, πας εννοων και εχων συνεσιν,
ηνωθησαν μετα των αδελφων αυτων, των προκριτων αυτων, και εισηλθον εις καταραν και εις ορκον, να περιπατωσιν εις τον

5οτι δεν θελομεν δωσει τας θυγατερας ημων εις τους λαους της γης, και
tας θυγατερας αυτων δεν θελομεν λαβει εις τους υιους ημων· 31και, εαν οι λαοι της γης φερωσιν
αγορασιμα η οποιασδηποτε τροφας να πωλησωσιν εν τη ημερα του σαββατου, οτι δεν θελομεν
λαβει ταυτα παρ' αυτων εν σαββατω και εν ημερα αγια· και οτι θελομεν αφησει το εβδομον ετος
και την απαιτησιν παντος χρεους.

6Διεταξαμεν ετι εις εαυτους να επιφορτισθωμεν να διδωμεν
cat σικλου δια την υπηρεσιαν του οικου του Θεου ημων,
δια τους αρτους της προθεσεως και δια την παντοτεινην προσφοραν, και δια την παντοτεινην
ολοκαυτωσιν των σαββατων, των νεομηνιων, δια τας επισημους εορτας και δια τα αγια πραγματα και δια τας περι αμαρτιας προσφορας, δια να καμνωμεν εξιλεωσιν υπερ του Ισραηλ, και δια παν το εργον του οικου του Θεου ημων. 34 Και ερριψαμεν κληρους μεταξυ των ιερεων των Λευιτων και του λαου περι της προσφορας των ξυλων, δια να φερωσιν αυτα εις τον οικον του Θεου ημων, κατα τους οικους των πατριων ημων, εν περι αμαρτιας προσφορας, δια να καμνωμεν εξιλεωσιν υπερ του Ισραηλ, και δια παν το εργον του οικου του Θεου ημων.

35 Και ερριψαμεν κληρους μεταξυ των ιερεων των Λευιτων και του λαου περι της προσφορας των ξυλων, δια να φερωσιν αυτα εις τον οικον του Θεου ημων, κατα τους οικους των πατριων ημων, εν περι αμαρτιας προσφορας, δια να καμνωμεν εξιλεωσιν υπερ του Ισραηλ, και δια παν το εργον του οικου του Θεου ημων.

36 Και ερριψαμεν κληρους μεταξυ των ιερεων των Λευιτων και του λαου περι της προσφορας των ξυλων, δια να φερωσιν αυτα εις τον οικον του Θεου ημων, κατα τους οικους των πατριων ημων, εν περι αμαρτιας προσφορας, δια να καμνωμεν εξιλεωσιν υπερ του Ισραηλ, και δια παν το εργον του οικου του Θεου ημων.

37 Και ερριψαμεν κληρους μεταξυ των ιερεων των Λευιτων και του λαου περι της προσφορας των ξυλων, δια να φερωσιν αυτα εις τον οικον του Θεου ημων, κατα τους οικους των πατριων ημων, εν περι αμαρτιας προσφορας, δια να καμνωμεν εξιλεωσιν υπερ του Ισραηλ, και δια παν το εργον του οικου του Θεου ημων.

38 Και ερριψαμεν κληρους μεταξυ των ιερεων των Λευιτων και του λαου περι της προσφορας των ξυλων, δια να φερωσιν αυτα εις τον οικον του Θεου ημων, κατα τους οικους των πατριων ημων, εν περι αμαρτιας προσφορας, δια να καμνωμεν εξιλεωσιν υπερ του Ισραηλ, και δια παν το εργον του οικου του Θεου ημων.

39 Διοτι οι ιερευς ο υιος του Ααρων θελει εισθαι μετα των Λευιτων, οταν οι Λευιται λαμβανωσι τα δεκατα· και οι Λευιται θελουσι αναφερει το δεκατον των δεκατων εις τον οικον του Θεου ημων, εις τα οικηματα του οικου του θησαυρου.

Chapter 11

1 Και κατωκησαν οι αρχοντες του λαου εν Ιερουσαλημ· και το υπολοιπον του λαου ερριψαν κληρους, δια να φερωσιν ενα εκ των δεκα να κατοικησωσιν εν Ιερουσαλημ τη αγια πολει, τα δε εννεα μερη εν ταις αλλαις πολεσι.

2 Και ηυλογησεν ο λαος παντας τους ανθρωπους, οσοι προσεφεραν αυτοπροαιρετως εαυτους να κατοικησωσιν εν Ιερουσαλημ.

3 Ουτοι δε ειναι οι αρχοντες της επαρχιας οι κατοικησαντες εν Ιερουσαλημ· εν δε ταις πολεσι του Ιουδα κατωκησαν εκαστος εν τη ιδιοκτησια αυτου, εν ταις πολεσιν αυτων, ο Ισραηλ, οι ιερεις και οι Λευιται και οι Νεθινειμ και οι υιοι των δουλων του Σολομωντος.

4 Και εν Ιερουσαλημ κατωκησαν τινες εκ των υιων Ιουδα και εκ των υιων Βενιαμιν· εκ των υιων Ιουδα, Αθαιας ο υιος του Οζια, υιου Ζαχαρια, υιου Αμαρια, υιου Σεφατια, υιου Μααλελεηλ, εκ των υιων Φαρες·

5 και Μαασιας ο υιος του Βαρουχ, υιου Χολ-οζε, υιου Αζαια, υιου Αδαια, υιου Ιωιαριβ, υιου Ζαχαρια, υιου του Σηλωνι·

6 παντες οι υιοι Φαρες οι κατοικησαντες εν Ιερουσαλημ ησαν τετρακοσιοι εξηκοντα οκτω ανδρες δυναμεως.

7 Και οι ιερεις, Ιεδαιας ο υιος του Ιωιαριβ, Ιαχειν, Σεραιας ο υιος του Χελκια, υιου Μεσσουλλαμ,

8 οι δε υιοι Βενιαμιν ειναι ουτοι· Σαλλου ο υιος του Μεσουλλαμ, υιου Ιωαδ, υιου Φεδαια, υιου Κωλαια, υιου Μαασια, υιου Ιθιηλ, υιου Ιεσαια·

9 και μετ’ αυτων, Γαββαει, Σαλλαι, εννεακοσιοι εικοσιοκτω·

10 Ιωηλ ο υιος του Ζιχρι ητο εφορος αυτων· ο δε Ιουδας, ο υιος του Σενουα, δευτερος επι την πολιν·

11 Εκ των υιων Ιερουσαλημ, Ιεδαιας ο υιος του Ιωιαριβ, Ιαχειν, Σεραιας ο υιος του Χελκια, υιου Μεσουλλαμ,
1 Ουτοὶ δὲ ήσαν οἱ ιερεῖς καὶ οἱ Λευιταῖοι, οἱ αναβαντες μετὰ τοῦ Ζοροβάβελ υἱοῦ τοῦ Σαλαθιὴλ, καὶ τοῦ Ἰησοῦ. Σεραῖας, Ἰερεμίας, Εσδρας, 2 Αμαρίας, Μαλλουχ, Χαττους, 3 Σεχανιας, Ρεοῦ, Μερημωθ, 4 ᾼδω, Γιννεθω, Αβια, 5 Μιαμειν, Μααδιας, Βιλγα, 6 Σεμαιας καὶ Ιωιαριβ, Ιεδαιας, 7 Σαλλου, Αμωκ, Χελχιας, Ιεδαιας. Ουτοὶ ήσαν οἱ αρχηγοὶ τῶν ιερεῶν καὶ τῶν αδελφῶν αὐτῶν εἰς ταῖς ἡμέραις Ἰησοῦ. 8 Οἱ δὲ Λευιταῖοι, Ἰησοῦς, Βιννουι, Καδμιηλ, Σερεβιας, Ιουδας καὶ Ματθανιας, ο ἐπὶ τῶν υμνῶν, αὐτοὶ καὶ οἱ αδελφοὶ αὐτοῦ. 9 Ο δὲ Βακβουκιας καὶ ο Ουννι, οι αδελφοὶ αὐτῶν,

Chapter 12

1 Ουτοὶ δὲ ήσαν οἱ ιερεῖς καὶ οἱ Λευιταῖοι, οἱ αναβαντες μετὰ τοῦ Ζοροβαβελ υἱοῦ τοῦ Σαλαθιὴλ, καὶ τοῦ Ἰησοῦ. Σεραῖας, Ἰερεμίας, Εσδρας, 2 Αμαρίας, Μαλλουχ, Χαττους, 3 Σεχανιας, Ρεοῦ, Μερημωθ, 4 ᾼδω, Γιννεθω, Αβια, 5 Μιαμειν, Μααδιας, Βιλγα, 6 Σεμαιας καὶ Ιωιαριβ, Ιεδαιας, 7 Σαλλου, Αμωκ, Χελχιας, Ιεδαιας. Ουτοὶ ήσαν οἱ αρχηγοὶ τῶν ιερεῶν καὶ τῶν αδελφῶν αὐτῶν εἰς ταῖς ἡμέραις Ἰησοῦ. 8 Οἱ δὲ Λευιταῖοι, Ἰησοῦς, Βιννουι, Καδμιηλ, Σερεβιας, Ιουδας καὶ Ματθανιας, ο ἐπὶ τῶν υμνῶν, αὐτοὶ καὶ οἱ αδελφοὶ αὐτοῦ. 9 Ο δὲ Βακβουκιας καὶ ο Ουννι, οι αδελφοὶ αὐτῶν,
ησαν απεναντί αυτών διά τὰς φυλάκιας. 10 Καὶ ὁ Ἰησοῦς εγεννήσε τὸν Ἰωάκημ, Ἰωάκημ δὲ εγεννήσε τὸν Ἰωακείμ, Ἰωακείμ δὲ εγεννήσε τὸν Ἰωασείβ, Ἰωασείβ δὲ εγεννήσε τὸν Ἰωάδα, Ἰωάδα δὲ εγεννήσε τὸν Ἰωναθάν, Ἰωναθάν δὲ εγεννήσε τὸν Ἰαδδοῦα.

11 Καὶ εἴτε τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Ἰωακείμ, ἰερεὶς, αρχοντὲς πατριῶν, ἦσαν τοῦ Σεραια, τοῦ Μεραιας· τοῦ Ἰερεμία, τοῦ Ανανιας·

12 τοῦ Ἑσδρα, τοῦ Μεσουλλαμ· τοῦ Ἀμαρια, τοῦ Ἰωαναν·

13 τοῦ Μελιχου, τοῦ Ιωναθαν· τοῦ Σεβανια, τοῦ Ιωσηφ·

14 τοῦ Χαρημ, τοῦ Αδνα· τοῦ Μεραιωθ, τοῦ Ελκαι·

15 τοῦ Ιδδω, τοῦ Ζαχαριας· τοῦ Γιννεθων, τοῦ Μεσουλλαμ·

16 τοῦ Αβια, τοῦ Ζιχρι· τοῦ Μινιαμειν, καὶ τοῦ Μωαδια, τοῦ Φιλται·

17 τοῦ Βιλγα, τοῦ Σαμμουα· τοῦ Σεμαια, τοῦ Ιωναθαν·

18 καὶ τοῦ Ιωιαριβ, τοῦ Ματθενα· τοῦ Ιεδαια, τοῦ Οζι·

19 τοῦ Σαλλαι, τοῦ Καλλαι· τοῦ Αμωκ, τοῦ Εβερ·

20 τοῦ Χελκια, τοῦ Ασαβιας· τοῦ Ιεδαια, τοῦ Ναθαναηλ.

21 Οἱ Λευιται εἴτε τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Ελιασείβ, Ἰωαδα καὶ Ἰωαναν καὶ Ἰαδδοῦα, ἦσαν καταγεγραμμένοι αρχοντές πατριῶν· καὶ οἱ ἱερεῖς, επὶ τῆς βασιλείας Δαρείου τοῦ Περσοῦ.

22 Οἱ υἱοὶ τοῦ Λευί, αρχοντές τῶν πατριῶν, ἦσαν καταγεγραμμένοι εἰς τὸ βιβλίον τῶν Χρονικῶν, μαλακτὰ εἰς τῶν ἡμέρων τοῦ Ἰωαναν υἱοῦ τοῦ Ελιασείβ.

23 Καὶ οἱ αρχοντές τῶν Λευιτῶν, Ασαβιας, Σερεβιας, καὶ Ἰησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ Καδμιηλ, καὶ οἱ αδελφοὶ αὐτῶν απεναντί αὐτῶν, διά νὰ ἀινώσι καὶ νὰ υμνώσι κατά τὴν προσταγὴν Δαβίδ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, φυλάκη απεναντί φυλάκης.

24 Οἱ Ματθανιας καὶ Βακβουκιας, Οβαδια, Μεσουλλαμ, Ταλμων, Ακκουβ, ἦσαν πυλώροι φυλάττοντες τὴν φυλακήν εἰς τοῖς ταμείοις τῶν πυλῶν.

25 Ουτοὶ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Ἰωάκημ, υἱοῦ Ἰησοῦ, υἱοῦ Ἰωσεδεχ, καὶ εἴτε τῇ ἡμέρᾳ Νεεμια τοῦ κυβερνῆτος καὶ τοῦ ἱερέως Ἑσδρᾶ τοῦ γράμματεως.

26 Καὶ εἴτε τοῖς εγκαινίοις τοῦ τειχοῦ τῆς Ἰερουσαλήμ, εζήτησαν τοὺς Λευιτας ἐκ παντῶν τῶν τοπῶν αὐτῶν διὰ νὰ φέρωσιν αὐτοὺς εἰς Ἰερουσαλήμ, νὰ καμῶσι τὰ εγκαινία μετὰ εὐφροσύνης, ψαλλόντες καὶ ὑμνοῦντες εἰς κιθαραῖς, ψαλτηρίοις καὶ ἐκ κυμβαλῶν.
χοροί των αινουμένων εν τω οίκω του Θεού, καὶ εγὼ καὶ τὸ ἡμῖσυ τῶν προεστῶτων μετ᾽ ἐμοῦ·
καὶ οἱ ἱερεῖς, Ἐλιακείμ, Μαασίας, Μινιαμείν, Μιχαίας, Ἐλιωήναι, Ζαχαρίας καὶ Ἀνανίας, μετὰ
σαλπιγγῶν· καὶ Μαασίας καὶ Σεμαίας καὶ Ελεάζαρ καὶ Ὁζί καὶ Ἰωάνναν καὶ Μαλχίας καὶ Ἑλαὶ
καὶ Ἑσερ. Καὶ οἱ ψαλτῶδοι ψῶσαν τὴν φωνὴν αὐτῶν, μετὰ τοῦ Ἰεζραήλ τοῦ επίστατος. Καὶ
προσέφεραν εν εκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ δυσμαίλας καὶ εὐφρανθῆσαν· διὸ τὸ Θεὸς εὐφράνην αὐτοὺς
eὐφροσύνην μεγαλῆν. Καὶ οἱ γυναικεῖς εἶπαν καὶ τὰ παιδιὰ εὐφράνθησαν· καὶ ἡ εὐφροσύνη τῆς
Ἱερουσαλήμ ἤκουσθη ἐως μακρῶν.
Καὶ προσεφέραν εν εκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ θυσίας μεγάλας καὶ εὐφράνθησαν· διὸ τὸ Θεὸς εὐφράνη εὐφροσύνην
μεγάλην. Καὶ οἱ γυναικεῖς καὶ τὰ παιδία εὐφράνθησαν· καὶ ἡ εὐφροσύνη τῆς Ἰερουσαλήμ ἤκουσθη
ἐως μακρῶν.
Καὶ εν τῇ ἡμέρᾳ αὐτῇ διώρισθησαν ἀνδρὲς εἰς τὰ ὁικήματα διὰ τοὺς θησαυρούς, διὰ τὰς προσφορὰς,
dιὰ τὰς αρχὰς καὶ διὰ τὰ δεκατά, διὰ νὰ συναγώσητε ἐν αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ἄγρων τῶν πολέων τὰ νενομισμένα
μερίδια διὰ τῶν ἱερέων καὶ Λευιτῶν· διὸ τὸ Θεὸς εὐφράνην εἰς αἰτίαν τῶν ἱερεῶν καὶ εἰς αἰτίαν
tῶν Λευίτων τῶν παρεστῶν.
Μετὰ τοῦ Δαβίδ καὶ Σολομώντος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. Διὸ τὰς προσταγὰς τοῦ Δαβίδ καὶ τοῦ Σολομώντος
tοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πτήσασθαι ταυταίας ἐν τῷ πρωταγόρα τοῦ Δαβίδ καὶ τοῦ Σολομώντος.
Τίτλοι τῆς ἡμέρας του Δαβίδ καὶ τοῦ πρωταγόρα του Χαζαγαρ καὶ τοῦ πρωταγόρα του Σολομώντος
τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν Θεὸν, υμνοὶ διὰ τὸν Ἰσραήλ. Διὸ τὰς προσταγὰς τοῦ Δαβίδ καὶ τοῦ Σολομώντος
τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, μετὰ τὸν Δαβίδ καὶ τὸν Σολομὼν τοῦ οίκου τοῦ Θεοῦ ημῶν. Διὸ τὰς προσταγὰς
τοῦ Δαβίδ καὶ τοῦ Σολομώντος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. Διὸ τὰς προσταγὰς τοῦ Δαβίδ καὶ τοῦ Σολομώντος
τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. Διὸ τὰς προσταγὰς τοῦ Δαβίδ καὶ τοῦ Σολομώντος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. Διὸ τὰς προσταγὰς
τοῦ Δαβίδ καὶ τοῦ Σολομώντος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. Διὸ τὰς προσταγὰς τοῦ Δαβίδ καὶ τοῦ Σολομώντος
τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. Διὸ τὰς προσταγὰς τοῦ Δαβίδ καὶ τοῦ Σολομώντος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. Διὸ τὰς προσταγὰς
τοῦ Δαβίδ καὶ τοῦ Σολομώντος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. Διὸ τὰς προσταγὰς τοῦ Δαβίδ καὶ τοῦ Σολομώντος
τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. Διὸ τὰς προσταγὰς τοῦ Δαβίδ καὶ τοῦ Σολομώντος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. Διὸ τὰς προσταγὰς
τοῦ Δαβίδ καὶ τοῦ Σολομώντος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

Chapter 13

1 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτῇ διώρισθη πρόλογος ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ Μωυσείου εἰς τὰ ὁποῖα τῷ λαῷ· καὶ εὐρέθη
γεγραμμένον εἰς τὸν νομὸν, τοῖς Αμμωνιταῖς καὶ Μωαβιταῖς δὲν ἐπρέπει να εἰσέλθωσιν εἰς τὴν
συνάγωγον τοῦ Θεοῦ εἰς αἰώνος· διὸ δὲν προσπήνησαν τοῖς γυναικὶς αὐτοῖς καὶ ἐμισθώσαν τὸν Ἐλλαμ εἰς τὸν
βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος, διὰ τὸ να καταραθῆναι αὐτοὺς. Πλὴν ὁ Θεὸς ἡμῶν ἠτρέψε τὴν καταραῖαν εἰς εὐλογίαν. 4
Καὶ ως Ηκουσαν τοὺς Ελλαμ ἀντιστάθησαν αὐτοῖς καὶ εξορεύσαν αὐτοὺς αὐτοῖς εἰς τὸν θρόνον τοῦ Θεοῦ.
5 Καὶ πας ὁ Ἰσραήλ εἰς τὰς ἡμέρας τοῦ Ζωροβαβέλ καὶ τὰς ἡμέρας τοῦ Νεεμίου δοθήσατε τὰ μέριδια τῶν
ψαλτῶδων καὶ τῶν πυλωρῶν κατὰ πᾶσαν ἡμέραν· καὶ ἑγερεῖται αὐτά ἐν τοῖς Λευίτας, καὶ οἱ Λευίται ἑγερεῖται ἐν τοῖς
ὑιοῖς Ααρών.
καὶ εἶπα, Διὰ τι εγκατελειφθή ὁ οίκος τοῦ Θεοῦ; Καὶ εσυνάξα αὐτοὺς καὶ ἀποκατεστήσα αὐτοὺς εἰς τὴν θεσίν αὐτῶν. 12Τότε εφέρε πας ὁ Ἰουδαῖος εἰς τις αποθήκης τοῦ σιτοῦ καὶ τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαιοῦ. 13Καὶ κατεστήσα φυλακὰς εἰς τοὺς αποθηκῶν, Σελεμίαν τὸν ιερέα καὶ Σαδὼκ τὸν γραμματέα καὶ ἐκ τῶν Λευιτῶν· τὸν Φεδαιὰν· καὶ πλησίον αὐτῶν, Ἀναν τὸν υἱὸν τοῦ Ζαχχοῦ, υἱοῦ τοῦ Ματθαία· διὸ τὸ εὐλογητὸν πίστις· τὸ εργὸν δὲ αὐτῶν ἦτο νὰ διανεμωσὶν εἰς τοὺς αδελφοὺς αὐτῶν. 14Μνησθῆτι μου, Θεὲ μου, περὶ τοῦτο, καὶ μὴ εξαλείψῃς τὰ εὐθαῦς καὶ τὰ τελεῖα αὐτοῦ. 15Εἰς ταῖς ἡμέρας τὰς ἔδειξαν ἡ αὐτῆς ληνοπατοῦντας εἰς τῷ Καὶ σαββατῷ καὶ εἰσφέροντας δραγμὰ καὶ επιφόρτιζοντας εἰς τοὺς θαυματουργοὺς ταῖς ἑτοιμασίαις τοῦ πλήθους αὐτῶν καὶ ἔδειξαν τὶς κακίας, ἡ μὴ ἔχει ἐν αὐτοῖς· 16Καὶ καὶ συνεκατέστησαν τὶς κακίας αὐτῶν καὶ πολλὰ ἐν τῷ πλῆθος τοῦ Πορεία αὐτῶν.
προσφοραν των ξυλών εν καιροίς ωρισμένοις, καὶ διὰ τὰς απάρχας. Μνησθεὶ τοῦ, Θεὲ μου, ἐπὶ ἀγαθῷ.

Esther

Chapter 1

1Καὶ εν ταῖς ἡμέραις τοῦ Ἀσσουηροῦ, οὗτος εἶναι ὁ Ἀσσουηρής, ὁ βασιλεὺς ἀπὸ τῆς Ἰνδίας ἐως τῆς Αἰθιοπίας, ἐπὶ κατὸν εἰκοσιεπταμενεν παρχιον. 2ἐν εκείναις ταῖς ἡμέραις, οτὲ ὁ βασιλεὺς Ἀσσουηρής εκάθησεν εἰς τὸν θρόνον τῆς βασιλείας αὐτοῦ, εὐτυχῶς τῇ βασιλείᾳ, 3ἐν τῷ τριτῷ ἐτῶν τῆς βασιλείας αὐτοῦ, ἐκαμεν συμπόσιον εἰς πάντας τοὺς αρχόντας αὐτοῦ, ἐν τῇ Σουσῷ τῇ βασιλείᾳ, 4ὁτα ἐδείκνυε τὴν ἐνδοξὴν καὶ τὴν εὐχαρίστησιν τῆς ἐξοχῆς τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ τὴν λαμπρότητα τῆς ἐξοχῆς μεγαλειοτήτος αὐτοῦ, ἡμέρας πολλῶν, ἐκαθήνεται εἰς τὰς ἡμέρας ἡμερῶν ἑκατὸν ογδοηκόντα ἡμερῶν. 5Καὶ αφ' ἑπληρώθησαν τὰς ἡμέρας αὐταῖς, ἐκαμεν ο βασιλεὺς συμπόσιον εἰς πάντα τὸν λαὸν τὸν εὑρέθην εἰς Σουσῷ τῇ βασιλείᾳ, ἀπὸ μεγαλοῦ ἐως μικροῦ, ἕκακον ἡμέρας, εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ κήπου τοῦ βασιλικοῦ παλατίου. 6ὅπου ἦσαν παραπετασματα λευκὰ, πρασινὰ καὶ κυάνα, κρεμαμένα διὰ σχοινίων βυσσίνων καὶ πορφυρὰ διὰ κρίκων ἀργυρῶν εἰς στυλοὺς εἰς μαρμάρον. 7Εκερνὼν δὲ εἰς σκευὴ χρυσα, ἢλλασσοντο δὲ τὰ σκευαὶ διαδοχίᾳ, καὶ οἶνος ἐπὶ τῆς μεγαλοπρεπείας τοῦ βασιλέως, 8η δὲ ποσὶς τοῦ κεκανομενον οὐδεὶς ἐβιάζετο· διὸ τὸ βασιλέως προσέταξεν οὕτως εἰς πάντας τοὺς οἰκονομους τοῦ παλατίου· 9καὶ ἠρνηθη ἡ βασιλίσσα εἰς τὰς γυναῖκας συμπόσιον εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλεως. 10Εν τῇ ἑβδόμῳ δὲ ἡμέρᾳ, ὅτα ἦτο τὸν καρδίαν τοῦ βασιλέως ἐυθυμος εἰς τὸν οἶνον, προσέταξεν τὸν Μεουμαν, τὸν Βηζα, τὸν Αρβονα, τὸν Βηγθα καὶ Ἀβαγθα, τὸν Ζεθα καὶ τὸν Χαρκας, τοὺς ἑπτὰς ἐυνοῦχους ὑπηρετοῦσας εἰς τοῦ βασιλεως Ἀσσουηροῦ, 11νὰ φέρωσι τὴν Αστίν τὴν βασιλίσσαν εἰς τὸ προσωπίον τοῦ βασιλεως, μετὰ τοῦ βασιλεως διαδηματος, διὰ καὶ δεῖξῃ τὸ καλὸς αὐτής εἰς τὸν λαὸν καὶ εἰς τοὺς αρχόντας· διὸ εἶναι ἐρωταὶ την αὐτὴν ὑπερασπισθήν οὖν ἡ καρδία τοῦ βασιλέως πρὸς πᾶσαν καὶ τὴν εὐχαρίστησιν αὐτοῦ. 12Καὶ ἠρνηθη ἡ βασιλίσσα εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλεως, τῇ τοῖς εὐνοῦχοις· ὡς ἂν ἐν εὐκαιρίᾳ ἦν διὰ τοῦ βασιλεως, 13τὸ ἐπὶ τοῖς διδαχηθηναι· διὸ τοῖς οἰκονομοῖς τοῦ βασιλεως ἡ εὐθυμος αὐτοῦ, καὶ τὰς συμποσίας ἡν ἐπὶ τῆς ἐνδοξῆς τοῦ βασιλεως. 14Τοτέ εἰπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς τοῖς σοφοῖς, τοῖς γνωρίζονταῖς τοὺς καίρους· διὸ ἐστὶν δικαίον· διὸ τοῖς οἰκονομοῖς τοῦ βασιλεως 15ἐπὶ τοῖς διδαχηθηναι· διὸ τοῖς οἰκονομοῖς ἐπὶ τοῖς διδαχηθηναι· διὸ τοῖς οἰκονομοῖς τοῦ βασιλεως. 16Καὶ διὰ τὴν ἀρνηθῆναι τὴν αὐτὴν ὑπερασπισθήν οὖν ἡ καρδία τοῦ βασιλεως.
όλα καὶ εἰς πάντας τοὺς ἀρχόντας καὶ εἰς πάντας τοὺς λαοὺς τοὺς ἐν πασί ταις εἰπαρχίαις τοῦ βασιλέως Ἀσσουηροῦ. 17 διότι ἡ πραξὶς τῆς βασιλίσσης θέλει διαδοθῆ εἰς πάσας τὰς γυναῖκας, ὥστε θελοῦσι καταφρονεῖ τοὺς ἀνδρας αὐτῶν εἰμπρόσθεν τῶν ἀφθαλίμων αὐτῶν, οὕτως διαφημίζει οἳ ὁ βασιλεὺς Ἀσσουηρὴς προσέταξε τὴν βασιλίσσαν Ἀστίν να φερθῇ ενώπιον αὐτοῦ, καὶ δεν ἠλθε· 18 καὶ τὴν σήμερον ἀι δεσποίναι τῆς Περσίας καὶ τῆς Μηδίας, οἵ τινες ἑκούσαν περὶ τῆς πράξεως τῆς βασιλίσσης, θέλουσι λαλῆσαι οὕτω πρὸς πάντας τοὺς ἀρχόντας τοῦ βασιλέως· εντεύθεν μεγάλη περιφρονήσις καὶ οργή· 19 εἰ δὲν εἶναι ἀρεστόν εἰς τὸν βασιλέα, ἀς εξελθῇ παρ᾽ αὐτοῦ βασιλικὴ διαταγὴ, καὶ ἀς γραφῆ μεταξὺ τῶν νόμων τῶν Περσῶν καὶ τῶν Μηδῶν, διὰ νὰ ἴναι αμέταθετος, νὰ μὴ ἠλθῇ πλέον ἡ Ἀστίν ενώπιον τοῦ βασιλεῶς Ἀσσουηροῦ· καὶ ἀς δῷ ὁ βασιλεὺς τὴν βασιλικὴν αὐτῆς αξίαν εἰς ἄλλην καλλιτερὴν αὐτῆς·

Chapter 2

1 Μετὰ τὰ πραγματά ταῦτα, ἀφοῦ κατεπραύνθη ὁ θυμὸς τοῦ βασιλέως Ἀσσουηροῦ, ενεθυμήσα τὴν Ἀστίν, καὶ τί εἶχεν καμεῖ αὐτῆι καὶ τί εἶχεν ἀποφασίσθη ἐναντίον αὐτῆς. 2 Καὶ εἰπον οἱ δοῦλοι τοῦ βασιλέως, οἱ υπηρετοῦντες αὐτὸν, Ας ζητηθῶσι διὰ τὸν βασιλέα νεαῖ παρθενοί, οὐραιαί τῆν ὀψιν· 3 καὶ ἀς διορισῇ ο βασιλεὺς εφοροὺς εἰς πάσας τὶς ἐπαρχίας τοῦ βασιλείου αὐτοῦ, διὶ εἶναι μεγα, πασιίς αἱ γυναῖκες θελοῦσιν ἀποδιδεῖ τιμὴν εἰς τοὺς ἀνδρας αὐτῶν, ἀπὸ μεγαλοῦ ἕως μικροῦ. 4 Καὶ ὁ λόγος ἤρεσεν εἰς τὸν βασιλέα καὶ εἰς τοὺς ἀρχόντας· καὶ ἔκαμεν ο βασιλεὺς κατὰ τὸν λόγον τοῦ Μεμουκαν· 5 καὶ ἐστείλε γραμμάτα εἰς πάσας τὶς ἐπαρχίας τοῦ βασιλείου, εἰς ἑκάστην εἰς γραφὴν αὐτῆς, καὶ πρὸς ἑκάστον λαὸν κατὰ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ, νὰ ἴναι πας ανήρ κυρίος εἰς τὴν οἰκία αὐτοῦ, καὶ νὰ λαλῇ κατὰ τὴν γλῶσσαν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.

1 Μετὰ τὰ πραγματὰ ταῦτα, ἀφοῦ κατεπραύνθη ὁ θυμὸς τοῦ βασιλεῶς Ἀσσουηροῦ, ενεθυμήσα τὴν Ἀστίν, καὶ τί εἶχεν καμεῖ αὐτῆι καὶ τί εἶχεν ἀποφασίσθη ἐναντίον αὐτῆς. 2 Καὶ εἰπον οἱ δοῦλοι τοῦ βασιλέως, οἱ υπηρετοῦντες αὐτὸν, Ας ζητηθῶσι διὰ τὸν βασιλέα νεαῖ παρθενοί, οὐραιαί τῆν ὀψιν· 3 καὶ ἀς διορισῇ ο βασιλεὺς εφοροὺς εἰς πάσας τὶς ἐπαρχίας τοῦ βασιλείου αὐτοῦ, νὰ ἴναι πας ανήρ κυρίος εἰς τὴν οἰκία αὐτοῦ, καὶ νὰ λαλῇ κατὰ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ, καὶ νὰ ἴναι μεγα, πασιὶς αἱ γυναῖκες θελοῦσιν ἀποδιδεῖ τιμὴν εἰς τοὺς ἀνδρας αὐτῶν, ἀπὸ μεγαλοῦ ἕως μικροῦ. 21 Καὶ ο λόγος ἤρεσεν εἰς τὸν βασιλέα καὶ εἰς τοὺς ἀρχόντας· καὶ εἰ μὴν εἶναι πας ανήρ κυρίος εἰς τὴν οἰκία αὐτοῦ, νὰ λαλῇ κατὰ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ.
αυτὴν τα πρὸς καθαρισμὸν αυτῆς καὶ τὴν μέριδα αυτῆς· ἐδωκε δὲ εἰς αὐτὴν καὶ τα επτα κοράσια τα διωρισμένα εκ τοῦ οικού του βασιλέως· καὶ μετέφερεν αὐτὴν καὶ τα κοράσια αὐτῆς εἰς τὸ καλύτερον μέρος του γυναικών. 10 Ἡ Ἐσθηρ δὲν εφανερώσε τον λαὸν αὐτῆς οὔτε τὴν συγγενείαν αὐτῆς· διότι ο Μαροδοχαῖος εἰχε προσταξεῖ εἰς αὐτὴν νὰ μὴ φανερώσῃ. 11 Καὶ καθ’ ἐκάστην ημέραν περιεπατεί ὁ Μαροδοχαῖος εἰς τὸν γυναῖκα ἡμείς ἐν ποικιλίᾳ τῶν γυναικῶν, διὸ ἔως ὄφει συνεπληροῦντο αἱ ἡμέραι τῆς καθαρισμοῦ αὐτῶν· 12 ὁτα 13 καὶ εἰς τὸ καλύτερόν τοῦ γυναῖκος. Η Ἐσθηρ δὲν εφανερώσε τον λαὸν αὐτῆς οὐδέ την συγγενείαν αὐτῆς· διὸ ὁ Μαροδοχαῖος έπηήθη εἰς αὐτήν 14 ὁτα 15 εἰς τὸ καλύτερόν τοῦ γυναῖκος. 16 Ἡ Ἐσθηρ λοίπον εφερθῆ πρὸς τὸν βασιλέα Ασσουρην εἰς τὸν βασιλικὸν οἶκον, τὸν δεκατον μηνά, ὁπως ἐν τῇ τρίτῃ ετῶν τῆς βασιλείας αὐτῶν.
1 Μετά τα πραγματα ταυτα εμεγαλυνεν ο βασιλευς Ασσουηρης τον Αμαν, τον υιον του Αμμεδαθα του Αγαγιτου, και υψωσεν αυτον και εθεσε τον θρονον αυτου υπερανω παντων των αρχοντων περι αυτου. 2 Και παντες οι δουλοι του βασιλεως, οι εν τη βασιλικη πυλη, εκλινον και προσεκυνουν τον Αμαν διοτι εις αυτου σαφειον δεν εκλινε και εκλινεν εαυτον. 3 Και ειπον τους δουλους του βασιλεως εν τη βασιλικη πυλη, προς τον Αμαν, αυτον δεν εκλινε και εκλινεν εαυτον. 4 Και εισηλθεν αυτος εν τη βασιλικη πυλη, και εσταλησαν γραμματα δια ταχυδρομων εις πασας τας επαρχιας του βασιλεως κατα την γλωσσαν αυτων, και εις αυτους, δια να πας ακινητα τον Αμαν, εις τον θρονον αυτου. 5 Και απο την πρωτην μηνα του βασιλεως Ασσουηρου, ουτος ειναι ο μην Νισαν, εκεινη η δεκατην ημεραν τον μην την δεκατην τριτην, εν την επαρχια της Σουσας εγραφη και εσφραγισθη με το δακτυλιδιον του βασιλεως. 6 Και επεκταθη το πλαστο εσοκληθησαν εις την επαρχια κατα πασαν επαρχιαν, δια να αφανισωσι, να φονευσον, να εξολοθρευσωσι παντας τους Ιουδαιους εν την επαρχια της Σουσας, νεους και γεροντας, νηπια και γυναικας, εν την επαρχια της Σουσας. 7 Και επεκταθη το πλαστο εσοκληθησαν εις την επαρχια της Σουσας, νεους και γεροντας, νηπια και γυναικας, εν την επαρχια της Σουσας, νεους και γεροντας, νηπια και γυναικας, εν την επαρχια της Σουσας.
Chapter 4

1 Και μαθων Μαροδοχαιος απαν το γινομενον, διεσχισε τα ιματια αυτου και ενεδυθη σακκον εν σποδω και εξηλθεν εις το μεσον της πολεως και εβοα μετα βοης μεγαλης και πικρας. 2 και ηλθεν εως εμπροσθεν της βασιλικης πυλης· διοτι ουδεις ηδυνατο να εισελθη εις την βασιλικην πυλην ενδεδυμενος σακκον. 3 Και κατα πασαν επαρχιαν, οπου εφθασεν η προσταγη του βασιλεως και το διαταγμα αυτου, ητο μεγα πενθος μεταξυ των Ιουδαιων, και νηστεια και θρηνος και ολολυγμος· πολλοι εκοιτοντο με σακκον και σποδον. 4 Εισηλθον δε αι θεραπαιναι της Εσθηρ και οι ευνουχοι αυτης, και απηγγειλαν τουτο προς αυτην. Και εταραχθη σφοδρα η βασιλισσα· και επεμψεν ιματια δια να ενδυσωσι τον Μαροδοχαιον και να εκβαλωσι τον σακκον αυτου απ' αυτου· και δεν εδεχθη. 5 Τοτε εκαλεσεν η Εσθηρ τον Αθαχ, εκ των ευνουχων του βασιλεως, τον οποιον ειχε διορισει εις την υπηρεσιαν αυτης, και προσεταξεν εις αυτον περι του Μαροδοχαιου, δια να μαθη τι τουτο, και δια τι τουτο. 6 Και εξηλθεν ο Αθαχ προς τον Μαροδοχαιον εις την πλατειαν της πολεως, την απεναντι της βασιλικης πυλης. 7 Και εφανερωσε προς αυτον ο Μαροδοχαιος απαν το γεγονος εις αυτον, και το ποσον του αργυριου το οποιον ο Αμαν υπεσχεθη να μετρηση εις τα θησαυροφυλακια του βασιλεως δια να απολεση αυτους. 8 Και εδωκεν εις αυτον το αντιγραφον του γραμματος της διαταγης, της εκδοθεισης εν Σουσοις δια να αφανισωσιν αυτους, δια να δειξη αυτο εις την Εσθηρ, και να απαγγειλη προς αυτην και να παραγγειλη εις αυτην να εισελθη προς τον βασιλεα, να παρακαλεση αυτον και να καμη αιτησιν προς αυτον υπερ του λαου αυτης. 9 Και ηλθεν ο Αθαχ και απηγγειλε προς την Εσθηρ τους λογους του Μαροδοχαιου. 10 Η δε Εσθηρ ελαλησε προς τον Αθαχ και εδωκεν εις αυτον προσταγην προς τον Μαροδοχαιον, 11 Παντες οι δουλοι του βασιλεως, και ο λαος των επαρχιων του βασιλεως, εξευρουσιν, οτι οστις, ανηρ η γυνη, εισελθην προς τον βασιλεα εις την ενδοτεραν αυλην ακλητος, εις νομος αυτου ειναι να θανατονηται, εκτος εκεινου προς τον οποιον ο βασιλευς εκτεινει το χρυσουν σκηπτρον δια να ζηση· αλλ' εγω δεν προσεκληθην να εισελθω προς τον βασιλεα ηδη τριακοντα ημερας. 12 Και απηγγειλαν προς τον Μαροδοχαιον τους λογους της Εσθηρ. 13 Τοτε ο Μαροδοχαιος παρηγγειλε ν' αποκριθωσι προς την Εσθηρ, Μη στοχαζεσαι εν σεαυτη οτι συ εκ παντων των Ιουδαιων θελεις σωθη εν τω οικω του βασιλεως· διοτι εαν σιωπησης διολου εν τω καιρω τουτω, θελει ελθει αλλοθεν αναψυχη και σωτηρια εις τους Ιουδαιους, συ δε και ο οικος του πατρος σου θελετε απολεσθη· και τις εξευρει εαν συ ηλθες εις την βασιλειαν δια τοιουτον καιρον οποιος ουτοι; 14 Τοτε προσεταξεν η Εσθηρ να αποκριθωσι προς τον Μαροδοχαιον. 15 Υπαγε, συναξον παντας τους Ιουδαιους τους ευρισκομενους εν Σουσοις, και νηστευσατε υπερ εμου και μη φαγητε και μη πιητε τρεις ημερας, νυκτα και ημεραν· και εγω και αι θεραπαιναι μου θελουμε νηστευσει ομοιως· και ουτω θελω εισελθει προς τον βασιλεα, το οποιον δεν ειναι κατα τον νομον· και αν απολεσθω, ας απολεσθω. 16 Και απελθων ο Μαροδοχαιος εκαμε κατα παντα οσα προσεταξεν εις αυτον η Εσθηρ.
Greek Bible (Modern)

Anonymous

Chapter 5
1

Την τριτην δε ημεραν ενδυθεισα η Εσθηρ την βασιλικην στολην εσταθη εν τη εσωτερα αυλη
του βασιλικου οικου, απεναντι του οικου του βασιλεως· και ο βασιλευς εκαθητο επι του βασιλικου
θρονου αυτου εν τω βασιλικω οικω, απεναντι της πυλης του οικου. 2Και ως ειδεν ο βασιλευς την
Εσθηρ την βασιλισσαν ισταμενην εν τη αυλη, ευρηκε χαριν ενωπιον αυτου· και εξετεινεν ο βασιλευς
προς την Εσθηρ το χρυσουν σκηπτρον το εν τη χειρι αυτου· και επλησιασεν η Εσθηρ και ηγγισε το
ακρον του σκηπτρου. 3Και ειπε προς αυτην ο βασιλευς, Τι θελεις, βασιλισσα Εσθηρ; και τις η αιτησις
σου; και εως του ημισεος της βασιλειας θελει δοθη εις σε. 4Και απεκριθη η Εσθηρ, Εαν ηναι αρεστον
εις τον βασιλεα, ας ελθη ο βασιλευς και ο Αμαν την ημεραν ταυτην εις το συμποσιον, το οποιον
ητοιμασα δι' αυτον. 5Και ειπεν ο βασιλευς, Επισπευσατε τον Αμαν, δια να καμη τον λογον της
Εσθηρ. Και ηλθον ο βασιλευς και ο Αμαν εις το συμποσιον, το οποιον εκαμεν η Εσθηρ. 6Και ειπεν
ο βασιλευς προς την Εσθηρ επι του συμποσιου του οινου, Τι το ζητημα σου; και θελει δοθη εις σε·
και τις η αιτησις σου; και εως του ημισεος της βασιλειας εαν ζητησης, θελει γεινει. 7Τοτε
αποκριθεισα η Εσθηρ ειπε, το ζητημα μου και η αιτησις μου ειναι· 8Εαν ευρηκα χαριν ενωπιον
του βασιλεως, και εαν ηναι αρεστον εις τον βασιλεα να εκτελεση το ζητημα μου και να καμη την
αιτησιν μου, ας ελθη ο βασιλευς και ο Αμαν εις το συμποσιον το οποιον θελω ετοιμασει δι' αυτους·
και αυριον θελω καμει κατα τον λογον του βασιλεως. 9Τοτε εξηλθεν ο Αμαν την ημεραν εκεινην
περιχαρης και ευθυμος την καρδιαν· αλλ' οτε ο Αμαν ειδε τον Μαροδοχαιον εν τη πυλη του
βασιλεως, οτι δεν εσηκωθη ουδε εκινηθη δι' αυτον, ενεπλησθη ο Αμαν θυμου κατα του
Μαροδοχαιου. 10Αλλ' ο Αμαν εκρατησεν εαυτον· και εισελθων εις τον οικον αυτου εστειλε και
εκαλεσε τους φιλους αυτου και Ζερες την γυναικα αυτου, 11και διηγηθη προς αυτους ο Αμαν περι
της δοξης του πλουτου αυτου και του πληθους των τεκνων αυτου, και ποσον ο βασιλευς εμεγαλυνεν
αυτον, και τινι τροπω υψωσεν αυτον υπερανω των αρχοντων και των δουλων του βασιλεως.
12
Και ειπεν ο Αμαν, Μαλιστα η βασιλισσα Εσθηρ δεν προσεκαλεσεν εις το συμποσιον το οποιον
εκαμεν, ειμη εμε, μετα του βασιλεως· και αυριον ετι ειμαι προσκεκλημενος προς αυτην μετα του
βασιλεως· 13πλην παντα ταυτα δεν με ωφελουσιν, ενοσω βλεπω τον Μαροδοχαιον τον Ιουδαιον
καθημενον εν τη πυλη του βασιλεως. 14Και ειπε προς αυτον Ζερες η γυνη αυτου και παντες οι
φιλοι αυτου, Ας κατασκευασθη ξυλον πεντηκοντα πηχων το υψος, και το πρωι ειπε προς τον
βασιλεα να κρεμασθη ο Μαροδοχαιος επ' αυτο· τοτε υπαγε περιχαρης μετα του βασιλεως εις το
συμποσιον. Και το πραγμα ηρεσεν εις τον Αμαν, και προσεταξε να ετοιμασθη το ξυλον.

Chapter 6
1

Εν εκεινη τη νυκτι ο υπνος εφυγεν απο του βασιλεως· και προσεταξε να φερωσι το βιβλιον
των υπομνηματων των χρονικων· και ανεγινωσκοντο ενωπιον του βασιλεως. 2Και ευρεθη
γεγραμμενον οτι ο Μαροδοχαιος απηγγειλε περι του Βιχθαν και Θερες, δυο εκ των ευνουχων του

612


βασίλεως, θυρώρων, οίτινες εξήτησαν να επιβαλωσι χειρά επί τον βασίλεα Ασσούρην. 3Καὶ εἶπεν οἱ δουλοὶ τοῦ βασίλεως οἱ υπηρετοῦντες αὐτὸν, Δὲν εὐγείνειν οὐδὲν εἰς αὐτὸν. 4Καὶ εἶπεν οἱ δουλοὶ τοῦ βασίλεως, Τίς εἶναι εἰς τὴν αὐλή; εἰχὲ δὲ εἶδοι ὁ Αμάν εἰς τὴν εξώτεραν αὐλὴν τοῦ βασιλικοῦ οίκου, διὰ νὰ εἰπῇ πρὸς τὸν βασίλεα νὰ κρέμασῃ τὸν Μαροδοχαῖον εἰς τὸ ξύλον τὸ οποῖον ἦτοιμασε δία αὐτοῦ. 5Καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν οἱ δουλοὶ τοῦ βασίλεως, ᾼδον, ο Ἄμαν ἵσταται εἰς τὴν αὐλή. Καὶ εἶπεν ο βασίλεις, Ας εἰσέλθῃ. 6Καὶ ὅταν εἰσῆλθεν ὁ Ἅμαν, εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ βασίλεις, Τις εἶναι εἰς τὴν αὐλή; εἶχε δὲ ἐλθεῖν ὁ Αμάν εἰς τὴν εξωτερικὴν αὐλήν τοῦ βασιλικοῦ οἰκοῦ, διὰ νὰ εἰπῇ πρὸς τὸν βασίλεα ἵσταται εἰς τὸ ξύλον τὸ οποῖον ἦτοιμασε δία αὐτοῦ. 7Καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν οἱ δουλοὶ τοῦ βασίλεως, Ίδον, ὁ Αμαν ἵσταται εἰς τὴν αὐλή. Καὶ εἶπεν ο βασίλεις, Ας εἰσέλθῃ. 8Καὶ ὅταν εἰσῆλθεν ὁ Αμάν, εἶπεν πρὸς τὸν βασίλεα, Τιππεν ῥοποι οἱ δουλοὶ τοῦ βασίλεως ὑπηρετοῦντες αὐτὸν, δὲν εὐγείνειν οὐδὲν εἰς αὐτὸν; 9Απεκρίθη ο Αμάν πρὸς τὸν βασίλεα, Περὶ τοῦ ἄνθρωπον, τὸν οἷον ο βασίλευς εὐαρεστείται νὰ τιμήσῃ, ἀς φερῶσι τὴν βασιλικὴν στολὴν, τὴν οἰκοῦ τὸν βασίλεα ἐνδύεται, καὶ τὸν ἵππον εἰς τὸν οἴκον τοῦ βασίλεως. 10Καὶ ἐπεμελήθην τὸν Αμαν πρὸς τὸν βασίλεα, καὶ εὑρῆκεν ὁ βασίλευς τὸν Μαροδοχαῖον ζῶντα εἰς τὴν βασιλικὴν πύλην, καὶ οὐκ ἦν εἰς τοὺς διακονοὺς τοῦ βασίλεως. 11Καὶ ἐπανῆλθεν ὁ Μαροδοχαῖος εἰς τὴν πύλην τοῦ βασίλεως· ὁ δὲ Αμάν ἠπευγάζετο πρὸς τὸν οἶκον αὐτοῦ τριβώμενος καὶ ἦν εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καλυμμένος. 12Καὶ διηγήθη ο Αμαν πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ πρὸς πάντας τοὺς φίλους αὐτοῦ, ἐὰν ο βασιλεύς εὐαρεστείται τὸν Μαροδοχαῖον τοῦ Ιουδαίου νὰ τιμήσῃ, καὶ νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, διὰ νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ. 13Καὶ εἶπεν ο βασίλευς πρὸς τὸν Αμαν, Σπευσον, λαβὲ τὴν στολὴν καὶ τὸν ἵππον, ως εἶπας, ἄτοτε λεῖπη μηδὲν ἀπὸ τῶν δώρων αὐτοῦ. 14Ενώ ἐλάλουν τοῖς ἀντιπάλοις, εἶπεν ο βασιλεύς ὁ βασιλεύς, Τις εἶναι εἰς τὴν αὐλή; εἶχε δὲ ἐλθεῖν ὁ Αμάν εἰς τὴν εξωτερικὴν αὐλήν τοῦ βασιλικοῦ οἰκοῦ, καὶ εὑρῆκεν ὁ βασίλευς τὸν Μαροδοχαῖον ζῶντα εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἠπευγάζετο πρὸς τὸν οἶκον αὐτοῦ ὁ βασιλεύς, καὶ ἦν εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καλυμμένος. 15Καὶ ἀνοίξατε τὸν οἶκον αὐτοῦ τριβώμενος, καὶ ἦν ἐγὼ καὶ ὁ λαὸς μου εἰς τὴν αἰτήσιν μου, εἰς τὸν άνθρωπον τὸν οἷον ο βασιλεύς εὐαρεστείται τὸν Μαροδοχαῖον τοῦ Ιουδαίου νὰ τιμήσῃ, καὶ ἦν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἦν εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καλυμμένος. 16Καὶ ἦν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ τριβωμένος, καὶ ἦν εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καλυμμένος. 17Καὶ ἠπευγάζετο πρὸς τὸν οἶκον αὐτοῦ τριβωμένος, καὶ ἦν εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καλυμμένος.
εἰς απωλείαν, εἰς σφαγήν καὶ εἰς ολεθρόν· καὶ εἰ μὴ εἰθελομεν πωλήθω ως δούλοι καὶ δούλα λαβήκα τοῦ βασιλέως. 5Τοτε απεκρίθη ὁ βασιλεὺς Ασσουὴρ καὶ εἰπε πρὸς τὴν Ἐσθηρ τὴν βασιλίσσαν, Τις εἰναι αὐτος καὶ ποι εἰναι εκεῖνος, οὕτως εὐτύχημα να καμήν που; 6Καὶ εἰπεν ἡ Ἐσθηρ, ὁ ἐναντίον καὶ εἰχρὸς εἰναι οὗτος ὁ σχετικὸς Αμαν. Τοτε εταραχθῆ ὁ Ἀμαν ενωπίως τοῦ βασιλεῶς καὶ τῆς βασιλίσσης. 7Καὶ σηκώθη εἰς ὁ ὅποιος απὸ τοῦ συμποσίου τοῦ οἴνου ὧν κηρύσσαν εἰς τὸν κηπὸν τοῦ παλατίου· ὅτε δὲ Αμαν ἔστη, διὰ να ζητήσῃ τὴν ζωὴν αὐτοῦ παρὰ τὴν Ἐσθηρ τῆς βασιλίσσης· διότι οὔτε ἦν κακόν ἐπὶ τὸ αὐτοῦ παρὰ τῆς Εσθηρ τῆς βασιλίσσης. 8Καὶ επεστράφης ὁ βασιλεὺς απὸ τοῦ κηποῦ τοῦ παλατίου εἰς τὸν οἴκον τοῦ συμποσίου τοῦ οἴνου· ὅτε δὲ Αμαν ἦταν πεπτωκός εἰς τὴν κλίνην ἐπὶ τῆς Ἐσθηρ. Καὶ εἰπεν ὁ βασιλεὺς, Θελεῖ ἄλλοτε καὶ τὴν βασιλίσσαν να ὄμμασίν μοι εἰς τὸν οἴκον; ὁ λόγος ἐξῆλθεν αὐτῆς τοῦ βασιλεῶς καὶ ἐσκεπᾶσαν τὸ προσωπὸν τοῦ Ἀμαν. 9Καὶ εἰπεν ὁ Ἄρβονα, εἰς τῶν ἐυνούχων εἰς τοῦ βασιλεῶς, ἰδιοῦ, καὶ τὸ ξύλον πεντηκοντα πηχῶν τὸ υψὸς, τὸ ὅποιον ὁ Ἀμαν ἐκαμεν διὰ τοῦ Μαροδοχαιον, τὸν λαλοῦσαν ἀγαθὰ ὑπὲρ τοῦ βασιλέως, ἰστατεῖ εἰς τὴν οἰκία τοῦ Ἀμαν. Καὶ εἴπον τὸ βασιλεὺς, Κρεμασάτε αὐτὸν ἐπὶ τοῦ ξύλου, τὸ ὅποιον εἶπεν εἰς τὸν Αμαν.
ονοματι του βασιλεως και εσφραγισμενον με το βασιλικον δακτυλιδιον, ειναι αμετατρεπτον. Ἐπειδὴ ἦν ἡ μήν Σιβάν, την εἰκοστὴν τρίτην αὐτοῦ, καὶ εἴγεται εἰς πάντα τοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς ἁγιασμούς τῶν ἐπαρχιῶν πλησίον, ἐησυχασμένος ἐπὶ ταχυποδῶν καὶ γενναίων μημονῶν. Ἐγράφη κατὰ πάντα οὐσιλικη ἐπί τοὺς Ἰουδαίους καὶ πρὸς τοὺς σατράπας καὶ διοικητὰς καὶ ἀρχοντὰς τῶν ἐπαρχιῶν τῶν ἀπὸ Ἰνδίας ἐως Ἀθηναίας, ἐκατὸν εἰκοσισεπτά επαρχιῶν, εἰς πᾶσαν ἐπαρχίαν κατὰ τὸ γράφειν κατὰ τὴν γλώσσαν αὐτῶν καὶ κατὰ τὴν γλώσσαν αὐτῶν. Καὶ εἴργασεν ἐν ὀνοματὶ τοῦ βασιλεῶς Ἀσσουηρου καὶ εσφραγίσεν αὐτὸ μὲ τὸ βασιλικὸν δακτυλιδίον καὶ ἐξαπέστειλε τὰ ἐπιτύπωμα διὰ ταχύδρομων ἐφίππων, ἵππαζοντω ἐπὶ ταχυποδῶν καὶ γενναίων μημονῶν. 

Chapter 9

1Ἐν δὲ τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ, οὔτως εἰναι ὁ μην Ἀδαρ, τῇ δεκατῃ τριτῃ ἡμερᾳ του αὐτου, οτὲ το προσταγμα του βασιλεως καὶ η διαταγη αὐτου ἦτο πλησιον να εκτελεσθη, εν τη ἡμερᾳ καθ' ἐν τοις εχθροι των Ιουδαιων ηλπιζον να κατακρατησωσι αυτων, αν και ετραπη εις το εναντιον, διοτι οι Ιουδαιοι κατεκρατησαν των μισουντων αυτους, συνηχθησαν οι Ιουδαιοι εν ταις πολεσι αυτων κατα πασας τας επαρχιας του βασιλεως Ασσουηρου, δια να επιβαλωσι χειρα επι τους ζητουντας το κακον αυτων· και ουδεις ηδυνηθη να αντισταθη εις αυτους, διοτι ο φοβος αυτων επεπεσεν επι παντας τους λαους. Και παντες οι αρχοντες των επαρχιων και οι σατραπαι και οι διοικηται και οι οικονομοι του βασιλεως εβοηθουν τους Ιουδαιους· διοτι ο φοβος του Μαροδαχαιου επεπεσεν επι παντας της γης· και εν παση επαρχια και εν παση πολει· οπου ηλθε του βασιλεως το προσταγμα και η διαταγη, εγεινεν εις τους Ιουδαιους χαρα και αγαλλιασις, ευωχια και ημερα αγαθη. Και πολλοι εκ των λαων της γης εγειναν Ιουδαιοι διοτι ο φοβος των Ιουδαιων επεπεσεν επι παντας τους λαους.
οι Ιουδαιοί παντάς τους εχθρούς αυτών με παταγιά ρομφαίας και σφαγήν και ολεθρον, και εκαμόν εἰς τούς μισοῦντας αὐτοὺς ὁποῖος ἠθελὼν. Ἐπέκειν ἡ αἰτήσις τῶν φονευθέντων ἐν Σουσοίς τῇ βασιλείᾳ εὐφροσύνης καὶ συμπόσιον τὸν βασιλέα, τῶν δικαίων τοῦ ἰουδαίων, εὐφροσύνης· ἐπὶ λαφύρα ὁμώς δὲν ἐβάλαν τὴν χεῖρα αὐτῶν. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ Σουσοίς, ἐφόνευσαν ὁι ἰουδαίοι καὶ ἀπωλέσαν πεντακόσιαν ἄνδρας καὶ τοὺς δέκα υἱοὺς τοῦ ἰμαν, εἰς τὰς λοιπὰς ἐπαρχίας τοῦ βασιλέως, τῷ ἐκχυρῷ τῶν ἰουδαίων, εὐφροσύνης· ἐπὶ λαφύρα ὁμώς δὲν ἐβάλαν τὴν χεῖρα αὐτῶν. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ Σουσοίς, ἐφόνευσαν ὁι ἰουδαίοι καὶ ἀπωλέσαν πεντακόσιαν ἄνδρας καὶ τοὺς δέκα υἱοὺς τοῦ Αμαν· εἰς τὰς λοιπὰς ἐπαρχίας τοῦ βασιλέως, τῇ βασιλείᾳ εὐφροσύνης καὶ συμπόσιον τὸν βασιλέα, καὶ εκεμέσαν τοὺς δέκα υἱοὺς τοῦ Αμαν. Ἐν τῇ δεκαπέντεῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς Αδάρ, ἐφόνευσαν τριακόσιαν ἄνδρας καὶ τοὺς δέκα υἱοὺς τοῦ Αμαν· εἰς τὰς λοιπὰς ἐπαρχίας τοῦ βασιλέως, τῇ βασιλείᾳ εὐφροσύνης καὶ συμπόσιον τὸν βασιλέα, καὶ εκεμέσαν τοὺς δέκα υἱοὺς τοῦ Αμαν. Καὶ συνηχθῆσαν ὁι ἰουδαίοι ἐν τῇ Σουσοίᾳ, καὶ τῇ δεκαπεντάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς Αδάρ, καὶ εὑρέσαν οἱ ἰουδαίοι τῷ βασιλεῖ, καὶ ἀπωλέσαν δικαίως τοὺς δέκα υἱοὺς τοῦ Αμαν· εἰς τὰς λοιπὰς ἐπαρχίας τοῦ βασιλέως, τῇ βασιλείᾳ εὐφροσύνης καὶ συμπόσιον τὸν βασιλέα, καὶ εκεμέσαν τοὺς δέκα υἱοὺς τοῦ Αμαν. Καὶ συνηχθῆσαν ὁι ἰουδαίοι ἐν τῇ Σουσοίᾳ, καὶ τῇ δεκαπεντάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς Αδάρ, καὶ εὐφροσύνης· ἐπὶ λαφύρα ὁμώς δὲν ἐβάλαν τὴν χεῖρα αὐτῶν. Καὶ συνηχθῆσαν ὁι ἰουδαίοι ἐν τῇ Σουσοίᾳ, καὶ τῇ δεκαπεντάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς Αδάρ, καὶ εὐφροσύνης· ἐπὶ λαφύρα ὁμώς δὲν ἐβάλαν τὴν χεῖρα αὐτῶν. Καὶ συνηχθῆσαν ὁι ἰουδαίοι ἐν τῇ Σουσοίᾳ, καὶ τῇ δεκαπεντάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς Αδάρ, καὶ εὐφροσύνης· ἐπὶ λαφύρα ὁμώς δὲν ἐβάλαν τὴν χεῖρα αὐτῶν. Καὶ συνηχθῆσαν ὁι ἰουδαίοι ἐν τῇ Σουσοίᾳ, καὶ τῇ δεκαπεντάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς Αδάρ, καὶ εὐφροσύνης· ἐπὶ λαφύρα ὁμώς δὲν ἐβάλαν τὴν χεῖρα αὐτῶν.
Φουρειμ εκ του ονοματος Φουρ. Θεν δια παντας τους λογους της επιστολης ταυτης, και δι' εκεινο το οποιον ειδον περι του πραγματος τουτου και το οποιον συνεβη εις αυτους, 27διεταξαν οι Ιουδαιοι, και εδεχθησαν εφ' εαυτους και επι το σπερμα αυτων και επι παντας τους προστιθεμενους εις αυτους, να μη λειψωσι ποτε απο του να φυλαττωσι τας δυο ταυτας ημερας, κατα το γεγραμμενον περι αυτων και κατα τον καιρον αυτων εκαστου ετους 28και αι ημεραι αυται να μηνεμονυωνται και να φυλαττωνται εν παση γενεα, εκατσι συγγενεια, εκατσι επαρχια, και εκατσι πολει και αι ημεραι αυται να μη εκλειψωσιν εν μεσου των Ιουδαιων, και να μη παυση το μνημοσυνον αυτων απο του σπερματος αυτων. 29Τοτε η Εσθηρ η βασιλισσα, η θυγατηρ του Αβιχαιλ, και ο Μαροδοχαιος ο Ιουδαιος, εγραψαν εκ δευτερου μεθ' ολου του κυρους, δια να στερεωσωσι ταυτα γεγραμμενα. 30Και επεμψεν επιστολας προς παντας τους Ιουδαιους, εις τοις εκατον εικοσιεπτα επαρχιας του βασιλειου του Ασσουηρου, με λογους ειρηνης και αληθειας, 31δια να στερεωση τας ημερας ταυτας Φουρειμ επι τους καιρους αυτους, και αυτοις προσδιωρισαν εις αυτους ο Μαροδοχαιος ο Ιουδαιος και Εσθηρ η βασιλισσα, και αυτοις διωρισαν, εφ' εαυτους και επι το σπερμα αυτον, την υποθεσιν των νηστειων και της κραυγης αυτων. 32Και δια διαταγης της Εσθηρ εκυρωθη η υποθεσις αυτη των Φουρειμ, και εγραφη εν βιβλιω.

Chapter 10

1Και επεβαλεν ο βασιλευς Ασσουηρης φορον επι την γην και τας νησους της θαλασσης. 2Πασαι δε αι πραξεις της δυναμεως αυτου και της ισχυος αυτου, και η περιγραφη μεγαλειοτητος του Μαροδοχαιου, εις ην ο βασιλευς προεβιβασεν αυτον, δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των χρονικων των βασιλεων της Μηδιας και Περσιας; 3Διοτι ο Μαροδοχαιος ο Ιουδαιος εσταθη δευτερος μετα τον βασιλεα Ασσουηρην και μεγας μεταξυ των Ιουδαιων και αγαπωμενος υπο του πληθους των αδελφων αυτου, ζητων το καλον του λαου αυτου και λαλων ειρηνην περι παντος του σπερματος αυτου.

Job

Chapter 1

1Ανθρωπος τις ητο εν τη γη της Αυσιτιδος ονομαζομενος Ιωβ· και ο ανθρωπος ουτος ητο αμεμπτος και ευθυς και φοβουμενος τον Θεον και απεχομενος απο κακου. 2Πασαι δε αι πραξεις της δυναμεως αυτου και της ισχυος αυτου, και η περιγραφη μεγαλειοτητος του Μαροδοχαιου, εις ην ο βασιλευς προεβιβασεν αυτον, δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω των χρονικων των βασιλεων της Μηδιας και Περσιας; 3Διοτι ο Μαροδοχαιος ο Ιουδαιος εσταθη δευτερος μετα τον βασιλεα Ασσουηρην και μεγας μεταξυ των Ιουδαιων και αγαπωμενος υπο του πληθους των αδελφων αυτου, ζητων το καλον του λαου αυτου και λαλων ειρηνην περι παντος του σπερματος αυτου.
αυτού και εκαμνόν συμποσία εν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν, εκαστὸς κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτοῦ, καὶ εστελλόν καὶ προσεκαλοῦν τὰς τρεῖς αδελφὰς αὐτῶν διὰ να τρωγώσι καὶ να πινώσι μετ᾽ αὐτῶν. 5 ῾Καὶ οτε ετελείονον αἱ ἡμέραι τοῦ συμποσίου, εστελλεν ῾Ιωβ καὶ ἠγιάζεν αὐτούς, καὶ ἐξεγειρομένος πρῶι προσέφερεν ολοκαυτώματα κατὰ τὸν αριθμὸν πάντων αὐτῶν· διότι εἶλεγεν ῾Ιωβ, Μήπως οἱ υἱοὶ μου ἡμαρτήσαν καὶ ἐβλασφημήσαν τὸν Θεόν εἰς τῇ καρδίᾳ αὐτῶν. Ὡτις εκαμίαν ῾Ιωβ, παντὸτε. 6 ῾Ημεραν δὲ τίνα ἦλθον οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ διὰ να παρασταθῶσιν ενωπίων τοῦ Κυρίου, καὶ μεταξύ αὐτῶν ἠλθε καὶ ὁ Σατανάς. 7 Ὡτις εἰπεν ῾Ο Κυρίος πρὸς τὸν Σατανᾶν, Ποθὲν ερχεσαι; Καὶ ὁ Σατανᾶς ἀπεκρίθη πρὸς τὸν Κυρίον καὶ εἶπε, Περιελθὼν τὴν γῆν καὶ εμπεριπάτησας εἰς αὐτήν, εἶπεν ῾Ο Κυρίος πρὸς τὸν Σατανᾶν, Εβαλες τὸν νοῦν σου εἰς τὸν δοῦλον μου ᾽Ιωβ, οὐκ ἦν ἀνθρώπος ἀμεμπτός καὶ ἀνεφρακὼς αὐτὸν καὶ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ πάντα ὅσα εἶχεν; τὰ εργὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ εὐλογήσας, καὶ τὰ κτήνη αὐτοῦ ἐπληθύνθησαν εἰς τὴν γῆν· εἰς τὴν χειρὰ σου καὶ ἐγγίσον πάντα ὅσα εἶχεν, διά νὰ ἱδῇς εἰςτὶ δὲν ἐν ᾧ βλασφημήσῃ κατὰ προσωπὸν καὶ εἶπεν ῾Ο Κυρίος πρὸς τὸν Σατανᾶν, Ιδοὺ, εἰς τὴν χειρὰ σου παντί ὅσα εἶχεν· μόνον τὰ ἐπὶ αὐτὸν μὴ ἐπιβάλῃς τὴν χειρὰ σου. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Σατανᾶς απ' ἑμπροσθὲν τοῦ Κυρίου καὶ συνέπεσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ ἡμέραι τοῦ Θεοῦ διὰ νὰ παρασταθῶσιν ενωπίων τοῦ Κυρίου, ἐτι ηείν ῾Ο Κυρίος πρὸς τὸν Σατανᾶν, Εβαλες τὸν νοῦν σου καὶ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ πάντα ὅσα εἶχεν εἰς τὴν γῆν. 11 Καὶ ἠγιάζεν αὐτούς καὶ ἠκολούθησαν αὐτοῖς οἱ θυγατὲς αὐτῶν καὶ ἐπίνον ὀίνον εἰς τὴν οἰκίαν αὐτῶν τοῦ πρωτοτόκου. 12 Καὶ ηλθεν ὁ μηνυτὴς πρὸς τὸν Ημέραν δὲ τίνα ἦλθον οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ διὰ νὰ παρασταθῶσιν ενωπίων τοῦ Κυρίου, καὶ μεταξὺ αὐτῶν ἠλθεν ὁ Σατανᾶς, διὰ νὰ παρασταθῇ ενωπίων τοῦ Κυρίου.
Σατανας, Ποθεν ερχεσαι; Και ο Σατανας απεκριθη προς τον Κυριον και ειπε, Περιελθων την γην και εμπεριπατησα εν αυτη παρειμι. 3Και ειπεν ο Κυριος προς τον Σαταναν, Εβαλες τον νουν σου επι τον δουλον μου Ιωβ, οτι δεν υπαρχει ομοιος αυτου εν τη γη, ανθρωπος αμεμπτος και ευθυς, φοβουμενος τον Θεον και απεχομενος απο κακου; και ετι κρατει την ακεραιοτητα αυτου, αν και με παρωξυνας κατ' αυτου, δια να εξολοθρευσω αυτον ανευ αιτιας. 4Και απεκριθη ο Σατανας προς τον Κυριον και ειπε, Δερμα υπερ δερματος, και παντα οσα εχει ο ανθρωπος θελει δωσει υπερ της ζωης αυτου· 5πλην τωρα εκτεινον την χειρα σου και εγγισον τα οστα αυτου και την σαρκα αυτου, δια να ιδης εαν δεν σε βλασφημηση κατα προσωπον. 6Και ειπεν ο Κυριος προς τον Σαταναν, Ιδου, αυτος εις την χειρα σου· μονον την ζωην αυτου φυλαξον. 7Τοτε εξηλθεν ο Σατανας απ' εμπροσθεν του Κυριου και επαταξε τον Ιωβ με ελκος κακον απο του ιχνους των ποδων αυτου εως της κορυφης αυτου. 8Και ελαβεν εις εαυτον οστρακον, δια να ξυηται με αυτο· και εκαθητο εν μεσω της σποδου. 9Τοτε ειπε προς αυτον γυνη αυτου, Ετι κρατεις την ακεραιοτητα σου; Βλασφημησον τον Θεον και αποθανε. 10Ο δε ειπε προς αυτην, Ελαλησας ως λαλει μια εκ των αφρονων γυναικων· τα αγαθα μονον θελομεν δεχθη εκ του Θεου, και τα κακα δεν θελομεν δεχθη; Εν πασι τουτοις δεν ημαρτησεν ο Ιωβ με τα χειλη αυτου. 11Ακουσαντες δε οι τρεις φιλοι του Ιωβ παντα ταυτα τα κακα τα επελθοντα επ' αυτον, ηλθον εκαστος εκ του τοπου αυτου· Ελιφας ο Θαιμανιτης και Βιλδαδ ο Σαυχιτης και Σωφαρ ο Νααμαθιτης· διοτι ειχον συμφωνησει να ελθωσιν ομου, δια να συλλυπηθωσιν αυτον και να παρηγορησιν αυτον. 12Και οτε εσηκωσαν τους οφθαλμους αυτων μακροθεν και δεν εγνωρισαν αυτον, υψωσαν την φωνην αυτων και εκλαυσαν· και διεσχισαν εκαστος το ιματιον αυτου και ερριψαν χωμα επι τας κεφαλας αυτων προς τον ουρανον. 13Και εκαθησαν μετ' αυτου κατα γης επτα ημερας και επτα νυκτας, και ουδεις ελαλησε λογον προς αυτον, διοτι εβλεπον οτι ο πονος αυτου ητο μεγας σφοδρα.

Chapter 3

1Μετα ταυτα ηνοιξεν ο Ιωβ το στομα αυτου, και κατηρασθη την ημεραν αυτου. 2Και ελαλησεν ο Ιωβ και ειπεν· 3Ειθε να χαθη η ημερα καθ' ην εγεννηθην, και η νυξ καθ' ην ειπον, Εγεννηθη αρσενικον. 4Η ημερα εκεινη να ηναι σκοτος· ο Θεος να μη αναζητηση αυτην ανωθεν, και να μη φεγξη επ' αυτην φως. 5Σκοτος και σκια θανατου να αμαυρωσιν αυτην· γνοφος να επικαθηται επ' αυτην. Να επελθωσιν επ' αυτην ως πικροτατην ημεραν. 6Την νυκτα εκεινην να καταρασθωσιν αυτην οι καταρωμενοι τας ημερας, οι ετοιμοι να ανεγειρωσι το πενθος αυτων. 7Να σκοτισθωσι τα αστρα της εσπερας αυτης· να προσμενη το φως, και να μη ερχηται· και να μη ιδη τα βλεφαρα της αυγης· διοτι δεν εκλεισε τας θυρας της κοιλιας της μητρος μου, και δεν εκρυψε την θλιψιν απο των οφθαλμων μου. 8Να ερημος να ηναι η νυξ εκεινη· φωνη χαρμοσυνος να μη επελθη επ' αυτην. 9Να καταρασθοναι αυτην οι καταρωμενοι τας ημερας, οι ετοιμοι να ανεγειρωσι το πενθος αυτων. Να σκοτισθωσι τα αστρα της εσπερας αυτης· να προσμενη το φως, και να μη ερχηται· και να μη ιδη τα βλεφαρα της αυγης. 10Διοτι δεν εκλεισε τας θυρας της κοιλιας της μητρος μου, και δεν εκρυψε την θλιψιν απο των οφθαλμων μου. 11Δια τι δεν απεθανον απο μητρας; και δεν εξεπνευσα αμα εξηλθον εκ της κοιλιας; 12Δια τι με υπεδεχθησαν τα γονατα· η δια τι οι μαστοι δια να θηλασω; 13Διοτι τωρα
ηθελον κοιμασθαι και ησυχαζει· ηθελον υπνωτει· τοτε ηθελον εισθαι εις αναπαυσιν, 14 μετα
βασιλεων και βουλευτων της γης, οικοδομουντων εις εαυτους ερημωσεις· 15 η μετα αρχοντων,
oitines εχουσι χρυσιον, οιτινες εγεμισαν τους οικους αυτων αργυριου· 16 η ως εξαμβλωμα
κεκρυμμενον δεν ηθελον υπαρχει, ως βρεφη μη ιδοντα φως. 17 Εκει οι ασεβεις παυουσιν απο του
να ταραττωσι, και εκει αναπαυονται οι κεκοπιασμενοι· 18 εκει αναπαυονται ομοι οι αιχμαλωτοι.
κεκρυμμεν δεν ηθελον υπαρχει, ως βρεφη μη ιδοντα φως.

Chapter 4

1 Τοτε Ελιφας ο Θαιμανιτης απεκριθη και ειπεν· 2 Εαν επιχειρισθωμεν να λαλησομεν προς σε,
θελεις δυσαρεστηθη; αλλα τις δυναται να κρατηθη απο του να ομιληση; 3 Ιδου, συ ενουθετησας
πολλους· και χειρας αδυνατους ενισχυσας.
4 Οι λογοι σου υπεστηριξαν τους κλονιζομενους, και
γονατα καμπτοντα ενεδυναμωσας.
5 Τωρα δε ηλθεν επι σε τουτο, και βαρυθυμεις· σε εγγιζει, και
tαραττεσαι. 6 Ο φοβος σου δεν ειναι το θαρρος σου, και η ευθυτης των οδων σου η ελπις σου;
7 Ενθυμηθητι, παρακαλω· τις αθωος ων απωλεσθη; και που εξωλοθρευθησαν οι ευθεις; 8 Καθως
eγω ειδον, οσοι ηροτριασαν ανομιαν και εσπειραν ασεβειαν, θεριζουσιν αυτας· 9 εξολοθρευονται
υπο του φυσηματος του Θεου, και απο της πνοης των μυκτηρων αυτου αφανιζονται· 10 ο βρυγμος
tου λεοντος και η φωνη του αγριου λεοντος και το γαυριαμα των σκυμνων, εσβεσθησαν· 11 ο
λεων απολλυται δι' ελλειψιν θηραματος, και οι σκυμνοι της λεαινας διασκορπιζονται. 12 Και λογος
ηλθεν επ' εμε κρυφιως, και το ωτιον μου ελαβε τι παρ' αυτου.
13 Εν μεσω των στοχασμων δια τα
οραματα της νυκτος, στε βαθυς υπνος πιπει επι τους ανθρωπους, 14 Φρικη συνελαβε με και τρομος,
και μεγαλως τα οστα μου συνεσεισε. 15 Και πνευμα διηλθεν απ' εμπροσθεν μου, και τριχες του
σωματος μου ανεσηκωθησαν· 16 εσταθη, αλλ' εγω δεν διεκρινα την μορφην αυτου· σχημα εφανη
εμπροσθεν των οφθαλμων μου· ηκουσα λεπτον φυσημα και φωνην λεγουσαν, 17 Ο ανθρωπος
θελει εισθαι δικαιοτερος του Θεου; θελει εισθαι ο ανθρωπος καθαρωτερος του Ποιητου αυτου;
18 Ιδου, αυτος δεν εμπιστευεται εις τους δουλους αυτου, και εν τοις αγγελοις αυτου βλεπει ελαττωμα· 19
ποσω μαλλον εις τους κατοικουντας οικιας πηλινας, αιτινες εχουσι το θεμελιον αυτου εν τω
χωματι και αφανιζονται εμπροσθεν του σαρακιου; 20 Απο πρωι εως εσπερας φθειρονται χωρις να

620
νοηση τις, αφανιζονται δια παντος.  

21) Το μεγαλειον αυτων το εν αυτοις δεν παρερχεται; Αποθνησκουσιν, αλλ' ουχι εν σοφια.

Chapter 5

1) Καλεσον τωρα, εαν τις σοι αποκριθη; και προς τινα των αγιων θελεις αποβλεψει;  

2) Διοτι η οργη φονευει τον αφρονα, και η αγανακτησις θανατονει την κατοικιαν αυτου.  

3) Οι ιουοι αυτου ειναι μακραν απο της σωτηριας, και καταπιεζονται εμπροσθεν της πυλης, και ουδεις ο ελευθερων.  

4) Των οποιων τον θερισμον κατατρωγει ο πεινων, και αρπαζει αυτον εκ των ακανθων και την περιουσιαν αυτων καταπινει ο διψων.  

5) Διοτι εκ του χωματος δεν εξερχεται η θλιψις, ουδε η λυπη βλαστανει εκ της γης·  

6) Αλλ' ο ανθρωπος γενναται δια την λυπην, και οι νεοσσοι των αετων δια να πετωσιν υψηλα.

7) Εγω ειδον τον αφρονα ριζουμενον· αλλ' ευθυς προειπα κατηραμενην την κατοικιαν αυτου.

8) Οι υιοι αυτου ειναι μακραν απο της σωτηριας, και καταπιεζονται εμπροσθεν της πυλης, και ουδεις ο ελευθερων·  

9) Των οποιων τον θερισμον κατατρωγει ο πεινων, και αρπαζει αυτον εκ των ακανθων και την περιουσιαν αυτων καταπινει ο διψων.  

10) Διοτι εκ του χωματος δεν εξερχεται η θλιψις, ουδε η λυπη βλαστανει εκ της γης·  

11) Αλλ' ο ανθρωπος γενναται δια την λυπην, και οι νεοσσοι των αετων δια να πετωσιν υψηλα.

Chapter 6
Ο δε Ιωβ ἀπεκρίθη καὶ εἰπεν· Ἐιθε να εζυγιζετο τον ονομα της λυπης μου, και η συμφορα μου να ετιθετο ολη ονομα της πλαστης. Διοτι τα βελη του Παντοδυναμου ειναι εντος μου, των οποιων το φαρμακιον εκπινει το πνευμα μου· δια τουτο οι λογοι μου καταπινονται. Επειδη τωρα ηθελεν εισθαι βαρυτερα υπερ την αμμον της θαλασσης· δια τουτο οι λογοι μου καταπινονται. Διοτι τα βελη του Παντοδυναμου ειναι εντος μου, των οποιων το φαρμακιον εκπινει το πνευμα μου· οι τρομοι του Θεου παραταττονται εναντιον μου. Ογκαται ο αγριος ονος παρα τη χλοη; η μυκαται ο βους παρα τη φατνη αυτου; Τρωγεται το ανοστον χωρις αλατος; η υπαρχει γευσις εν τω λευκωμα του ωου; Τα πραγματα, τα οποια η ψυχη μου απεστρεφετο να εγγιση, εγειναν ως το αηδες φαγητον μου. Ειθε να απελαμβανον την αιτησιν μου, και να μοι εδιδεν ο Θεος την Επιθυμιαν μου. Και να ηθελεν ευδοκησει ο Θεος να με αφανιση· να απολυση την χειρα αυτου και να με κοψη. Και θελει εισθαι ετι η παρηγορια μου, οτι, και αν καταναλωθω εν τη θλιψει και αυτος δεν με λυπηθη, εγω δεν εκρυψα τους λογους του Αγιου. Ποια η δυναμις μου, ωστε να εγκαρτερω; και ποιον το τελος μου, ωστε να υποφερη η ψυχη μου; Μηπως η δυναμις μου ειναι δυναμις λιθων; η η σαρξ μου χαλκος; Μηπως δεν εξελιπεν εν εμοι η βοηθεια μου και απεμακρυνθη απ' εμου η σωτηρια; Εις τον τεθλιμμενον ελεος πρεπει παρα του φιλου αυτου· αλλ' αυτος εγκατελιπε τον φοβον του Παντοδυναμου. Οι αδελφοι μου εφερθησαν απατηλως ως χειμαρρος, ως ρευμα χειμαρρων παρηλθον· οταν θερμανθωσιν, εκλειπουσιν· Οι ιχνη της πορειας αυτων συστρεφονται· καταντωσιν εις το μηδεν και χανονται· Τα πληθη της Θαιμα εθεωρουν, οι συνοδοιποροι της Σεβα περιεμενον αυτους· Εψευσθησαν της ελπιδος αυτων· ηλθον εκει και ενετραπησαν. Τωρα και σεις εισθε ως αυτοι· ειδετε την πληγην μου και ετρομαξατε. Μηπως εγω ειπα, Φερετε προς εμε; η, Δοτε δωρον εις εμε απο της περιουσιας υμων; η, Ελευθερωσατε με εκ της χειρος του εχθρου; η, Λυτρωσατε με εκ της χειρος των ισχυρων; Διδαξατε με, και εγω θελω σιωπησει· και δειξατε μοι κατα τι εσφαλα. Ποσον ισχυροι ειναι οι ορθοι λογοι· αλλ' ο ελεγχος σας, τι αποδεικνυει; Φανταζεσθε να ελεγξητε λογους, ενω αι ομιλιαι του απηλπισμενου ειναι ως ανεμος; Τωοντι, σεις επιπιπτετε επι τον ορφανον, και σκαπτετε λακκον εις τον φιλον σας. Τωρα λοιπον ευαρεστηθητε να εμβλεψητε εις εμε, διοτι εμπροσθεν υμων κειται αν εγω ψευδωμαι. Υπαρχει αδικια εν τη γλωσση μου; δεν δυναται ο ουρανισκος μου να διακρινη τα διεφθαρμενα;

Chapter 7

1. Δεν ειναι εκστρατεια ο βιος του ανθρωπου επι της γης; αι ημεραι αυτου ως ημεραι μισθωτου; 2. Καθως ο δουλος επιποθει την σκιαν, και καθως ο μισθωτος αναμενει τον μισθον αυτου, 3. ουτως εγω ελαβον δια κληρονομιαν μηνας ματαιοτητος, και οδυνηραι νυκτες διωρισθησαν εις εμε. 4. Οταν πλαγιαζω, λεγω, Ποτε θελω εγερθη, και θελει περασει η νυξ; και ειμαι πληρης ανησυχιας.
εως της αυγής. Η σαρξ μου ειναι περιενδεδυμενη σκωληκας και βωλους χωματος· το δερμα μου διασχιζεται και ρεει. Αι ημεραι μου ειναι ταχυτεραι της κερκιδος του υφαντου, και χανουν ανευ ελπιδος. Αι ημεραι μου ειναι ταχυτεραι της κερκιδος του υφαντου, και χανουν ανευ ελπιδος. Αι ημεραι μου ειναι ταχυτεραι της κερκιδος του υφαντου, και χανουν ανευ ελπιδος.

Γι’αυτο το νεφος διαλυεται και χανεται ανευ ελπιδος. "Ενθυμηθητι οτι η ζωη μου ειναι ανεμος· ο οφθαλμος μου δεν θελει επιστρεψει δια να ιδη αγαθον. ο οφθαλμος του βλεποντος με δεν θελει με ιδει πλεον· οι οφθαλμοι σου ειναι επι εμε, και εγω δεν υπαρχω. Καθως το νεφος διαλυεται και χανεται ο καταβαινων εις τον ταφον δεν θελει επαναβη· δεν θελει επιστρεψει πλεον εις τον οικον αυτου, και ο τοπος αυτου δεν θελει γνωρισει αυτον πλεον. Δια τον αιωνα μου θαλαισα· δεν θελω ζησει εις τον αιωνα. λειψον απ' εμου· διοτι αι ημεραι μου ειναι ματαιοτης. Τι ειναι ο ανθρωπος, ωστε μεγαλυνεις αυτον, και βαλλεις τον νουν σου επ' αυτον; Και επισκεπτεσαι αυτον κατα πασαν πρωιαν και δοκιμαζεις αυτον κατα πασαν στιγμην;

Χαθως το νεφος διαλυεται και χανεται ουτως ο καταβαινων εις τον ταφον δεν θελει επαναβη· δεν θελει επιστρεψει πλεον εις τον οικον αυτου, και ο τοπος αυτου δεν θελει γνωρισει αυτον πλεον. Δια τον ταφον δεν θελει επαναβη· δεν θελει επιστρεψει πλεον εις τον οικον αυτου, και ο τοπος αυτου δεν θελει γνωρισει αυτον πλεον.

Αηδιασα· δεν θελω ζησει εις τον αιωνα· λειψον απ' εμου· διοτι αι ημεραι μου ειναι ματαιοτης. Τι ειναι ο ανθρωπος, ωστε μεγαλυνεις αυτον, και βαλλεις τον νουν σου επ' αυτον; Και επισκεπτεσαι αυτον κατα πασαν πρωιαν και δοκιμαζεις αυτον κατα πασαν στιγμην; Εως ποτε δεν θελεις συρθη απ' εμου και δεν θελεις με αφησει, εως να καταπιω τον σιελον μου; Ημαρτησα· τι δυναμαι να καμω εις σε, διατηρητα του ανθρωπου; δια τι με εθεσας σημαδιον σου, και ειμαι βαρος εις εμαυτον; Και δια τι δεν συγχωρεις την παραβασιν μου και αφαιρεις την ανομιαν μου; διοτι μετ' ολιγον θελω κοιμασθαι εν τω χωματι· και το πρωι θελεις με ζητησει, και δεν θελω υπαρχει.

Chapter 8

Και απεκριθη Βιλδαδ ο Σαυχιτης και ειπεν· Εως ποτε θελεις λαλει ταυτα; και οι λογοι του στοματος σου θελουσιν εισθαι ως ανεμος σφοδρος; Μηπως ο Θεος ανατρεπει την κρισιν; η ο Παντοδυναμος ανατρεπει το δικαιον; Εαν οι υιοι σου ημαρτησαν εις αυτον, παρεδωκεν αυτους εις την χειρα της ανομιας αυτων. Εαν συ ηθελες ζητησει τον Θεον πρωι, και ηθελες δεηθη του Παντοδυναμου· εαν ησο καθαρος και ευθυς, βεβαιως τωρα ηθελεν εγερθη δια σε, και ηθελεν ευτυχει η κατοικια της δικαιοσυνης σου. Και αν η αρχη σου ητο μικρα, τα υστερα σου ομως ηθελον μεγαλυνθη σφοδρα. Επειδη ερωτησον, παρακαλω, περι των προτερων γενεων, και ερευνησον ακριβως περι των πατερων αυτων· διοτι ημεις ειμεθα χθεσινοι, και δεν εξευρομεν ουδεν, επειδη αι ημεραι ημων επι της γης ειναι σκια· δεν θελουσι σε διδαξει αυτοι, και σοι ειπει και προφερει λογους εκ της καρδιας αυτων; Θαλλει ο παπυρος ανευ πηλου; αυξανει ο σχοινος ανευ υδατος; Ενω ειναι ετι πρασινος και αθεριστος, ξηραινεται προ παντος χορτου. Ουτως ειναι αι οδοι παντων των λησμονουντων τον Θεον· και η ελπις του υποκριτου θελει χαθη· η ελπις αυτου θελει κοπη, και το θαρρος αυτου θελει εισθαι ιστος αραχνης. Θελει επιστηριχθη επι την οικιαν αυτου, πλην αυτη δεν θελει σταθη· θελει κρατησει αυτην, πλην δεν θελει ανορθωθη. Ειναι χλωρος εμπροσθεν του ηλιου, και ο κλαδος αυτου απλονεται εις τον κηπον αυτου.
ριζαι αυτου περιπλεκονται εις τον σωρον των λιθων, και εκλεγει τον πετρωδη τοπον. 

18 Εαν εξαλειφθη απο του τοπου αυτου, τοτε θελει αρνηθη αυτον, λεγων, Δεν σε ειδον. 

19 Ιδου, αυτη ειναι η χαρα της οδου αυτου, και εκ του χωματος αλλοι θελουσι αναβλαστησει. 

20 Ιδου, ο Θεος δεν θελει απορριψει τον αμεμπτον, ουδε θελει πιασει την χειρα των κακοποιων· 

21 ειςου γεμιση το στομα σου απο γελωτος, και τα χειλη σου αλαλαγμου.

22 Οι μισουντες σε θελουσι ενυδηθη αισχυνην· και η κατοικια των ασεβων δεν θελει υπαρχει.

Chapter 9

1 Και απεκριθη ο Ιωβ και ειπεν· 

2 Αληθως εξευρω οτι ουτως εχει· αλλα πως ο ανθρωπος θελει δικαιωθη ενωπιον του Θεου; 

3 Εαν θεληση να διαδικασθη μετ' αυτου δεν δυναται να αποκριθη προς αυτον εν εκ χιλιων. 

4 Ειναι σοφος την καρδιαν και κραταιος την δυναμιν· τις εσκληρυνθη εναντιον αυτου και ευτυχησεν; 

5 Αυτος μετακινει τα ορη, και δεν γνωριζουσι τις εστρεψεν αυτα εν τη οργη αυτου. 

6 Αυτος σειει την γην απο του τοπου αυτης, και οι στυλοι αυτης σαλευονται. 

7 Αυτος προσταζει τον ηλιον, και δεν ανατελλει· και κρυπτει υπο σφραγιδα τα αστρα. 

8 Αυτος μονος εκτεινει τους ουρανους και πατει επι τα υψη της θαλασσης. 

9 Αυτος καμνει τον Αρκτουρον, τον Ωριωνα και την Πλειαδα και τα ταμεια του νοτου. 

10 Αυτος καμνει μεγαλεια ανεξιχνιαστα και θαυμασια αναριθμητα. 

11 Ιδου, διαβαινει πλησιον μου, και δεν βλεπω αυτον· διερχεται, και δεν εννοω αυτον. 

12 Ιδου, αφαιρει· τις θελει εμποδισει αυτον; τις θελει ειπει προς αυτον, Τι καμνεις; 

13 Εαν ο Θεος δεν συρη την οργην αυτου, οι επηρμενοι βοηθοι καταβαλλονται υποκατω αυτου. 

14 Ποσον ολιγωτερον εγω ηθελον αποκριθη προς αυτον, εκλεγων τους προς αυτον λογους μου; 

15 προς τον οποιον, και αν ημην δικαιος, δεν θελουσι αποκριθη, αλλ' θελουσι ζητησει ελεος παρα τον Κριτου μου. 

16 Εαν κραξω, και μοι αποκριθη, δεν ηθελον πιστευσει οτι εισηκουσε της φωνης μου. 

17 Διοτι με κατασυντριβει με ανεμοστροβιλον και πληθυνει τας πληγας μου αναιτιως. 

18 Δεν με αφινει να αναπνευσω, αλλα με χορταζει απο πικριας. 

19 Εαν προκηται περι δυναμεως, ιδου, ειναι δυνατος· και εαν περι κρισεως, τις θελει καταφρονησει την ζωην μου. 

20 Και ημην αμεμπτος, και δεν ηθελον ειπει, ειμαι αμεμπτος, ηθελε με αποδειξει διεφθαρμενον. 

21 Και αν ημην αμεμπτος, δεν ηθελον φροντισει περι εμαυτου· ηθελον καταφρονησει την ζωην μου. 

22 Εν τοτε ειναι, δια τοτο ειπα, αυτος αφανιζει τον αμεμπτον και τον ασεβη. 

23 Και η μαστιξ αυτου θανατον ηθυς, γελα ομως εις την δοκιμασια των αθωων. 

24 Η γη παρεδοθη εις τας χειρας του ασεβους, σωρον των λιθων, και εκλεγει τον πετρωδη τοπον. 

25 Αι δε ημεραι μου ειναι ταχυδρομου ταχυτεραι· φευγουσι και δεν βλεπουσι την θαλασση. 

26 Αποκριθη απο του τοπου αυτου, τοτε θελει αρνηθη αυτον, λεγων, Δεν σε ειδον. 

27 Ειςου γεμιση το στομα σου απο γελωτος, και τα χειλη σου αλαλαγμου.

28 Οι μισουντες σε θελουσι ενυδηθη αισχυνην· και η κατοικια των ασεβων δεν θελει υπαρχει.
31 σος ομως θελεις με βυθισει εις τον βορβορον, ωστε και αυτα μου τα ιματια με βδελυττεσθαι. 32 Διοτι δεν ειναι ανθρωπος ως εγω, δια να αποκριθω προς αυτον, και να ελθωμεν εις κρισιν ομου. 33 Δεν υπαρχει μεσιτης μεταξυ ημων, δια να βαλη την χειρα αυτου επι αμφοτερους ημας. 34 Ας απομακρυνη απ' εμου την ραβδον αυτου, και ο φοβος αυτου ας μη με εκπληττη. 35 τοτε θελω λαλησει και δεν θελω φοβηθη αυτον· διοτι ουτω δεν ειμαι εν εμαυτω.

Chapter 10

1 Η ψυχη μου εβαρυνθη την ζωην μου· θελω παραδοθη εις το παραπονον μου· θελω λαλησει εν τη πικρια της ψυχης μου. 2 Θελω ειπει προς τον Θεον, μη με καταδικασης· δειξον μοι δια τι με δικαζεις. 3 Ειναι καλον εις σε να καταθλιβης, να καταφρονης το εργον των χειρων σου και να ευοδονης την βουλην των ασεβων; 4 Σαρκος οφθαλμους εχεις; η βλεπει καθως βλεπει ανθρωπος; 5 Ανθρωπινος ειναι ο βιος σου; η τα ετη σου ως ημεραι ανθρωπου, 6 ωστε αναζητεις την ανομιαν μου και ανερευνας την αμαρτιαν μου; 7 Ενω εξευρεις τουτο ητο μετα σου.

Chapter 11

1 Και απεκριθη ο Σωφαρ ο Νααμαθιτης και ειπε· 2 Δεν διδεται αποκρισις εις το πληθος των λογων; και ο πολυλογος θελει δικαιωθη; 3 Αι φλυαριαι σου θελουσιν αποστομωσει τους ανθρωπους; και οταν περιγελας, δεν θελει σε καταισχυνει τις; 4 Διοτι ειπες, Η ομιλια μου ειναι καθαρα, και
εἰμαι καθαρὸς ενώπιον σου. Ἀλλ' εἰδέ να ελάλει ο Θεός καὶ να Ἰησοῦ τα χειλεὶ αὐτοῦ εναντίον σου. ἐξευρέ λοιπὸν, οτι τὸν Θεόν απαιτεῖ απὸ σου ολιγωτέρον τῆς ανομίας σου. Ἐναν θελήσαι να χαλάσῃ καὶ να κλείσῃ, η να συνάξῃ, τοτε τις δυνατά να εμποδίσῃ αὐτὸν; Εξεύρετον, οτι ο Θεος απαιτεί από σου ολιγωτέρον της ανομίας σου. Δυναστεύεις να εξιχνιάσῃς τον Παντοδυναμό με εντελεῖα; Ταυτα εἰσὶν ως τα υψά του οὐρανοῦ· τι δυναστεύεις να καμήσῃς; εἰναι βαθύτερα τοῦ αδοὺ· τι δυναστεύεις να γνωρίσῃς; Το μέτρον αὐτῶν εἰναι μακροτερὸν τῆς γῆς, καὶ πλατυτερὸν τῆς θαλάσσης. Εάν θελῆσῃς να κλείσῃς καὶ να συνάξῃς, τότε τις δυνατά να εμποδίσῃ αὐτόν; Διότι αὐτός γνώριζε την ματαιότητα τῶν ἀνθρώπων, καὶ βλέπει την ασεβείαν· καὶ δεν θελεῖ εξετασθῇ; Ο δὲ ματαιὸς ἄνθρωπος υπερηφανεύεται, καὶ γεννᾶται ὁ ἄνθρωπος αγριών ουρανίων. Εάν συ ετοιμᾶσῃς τὴν καρδίαν σου καὶ εκτείνῃς τὰς χεῖρας σου πρὸς αὐτόν· εάν τὴν ανομίαν, τὴν ἐν χερσὶ αὐτοῦ, ἀπομακρύνῃς καὶ δὲν ἀφιέσῃς να κατοικῆσῃ ασεβεία εἰς ταῖς σκηναῖς σου· τοτε βεβαιῶς θελεῖς υψώσει τὸ προσωπὸν σου ακήλιδωτον· μαλάθης θελεῖς εἰσθανεῖν σταθερῶς καὶ δὲν θελεῖς φοβεῖσθαι. Διότι συ θελεῖς λήσιμον ἐπὶ τὴν θλίψιν· θελεῖς ἑνθυμηθῆναι αὐτὴν ως υδάτα διαρρεύσαντα· καὶ ὁ καιρὸς σου θελεῖ ανατείλῃ λαμπρότερος τῆς μεσημβρίας· καὶ ἕαν επελθῇ σκοτός εἰς σε, παλίν θελεῖς γεινεῖν ως ἡ ἀυγή· καὶ θελεῖς εἰσθανεῖν ασφαλῶς, διότι υπάρχει ελπίς εἰς σε· ναι, θελεῖς σκαπτεῖν διὰ τὴν σκηνήν σου καὶ καταρφυγίσεις τὸ προσωπὸν σου· θελεῖς πλαγιάζει· καὶ οὐδὲς θελεῖς σε τρομάζει· καὶ πολλοὶ θελοῦσιν ἱκετεύειν τὸ προσωπὸν σου. Των δὲ ασεβῶν οἱ ὀφθαλμοὶ θελοῦσι μαρανθῆναι· καὶ καταφυγίον θελεῖ εἰς τοὺς ἄνθρωποὺς.
ειναι ο απατωμενος και ο απατων. 17 Παραδιδει λαφυρον τους βουλευτας και μωραινει τους κριτας. 18 Λυει την ζωνην των βασιλεων και περιζωνει την οσφυν αυτων με σχοινιον. 19 Παραδιδει λαφυρον τους αρχοντας και καταστρεφει τους ισχυρους. 20 Αφαιρει τον λογον των δεινων ρητορων, και σηκονει την συνεσιν απο των πρεσβυτερων. 21 Έχειει καταφρονησιν εις τους αρχοντας, και λυει την ζωνην των ισχυρων. 22 Αποκαλυπτει εκ του σκοτους βαθεα πραγματα, και εξαγει εις φως την σκιαν του θανατου. 23 Μεγαλυνει τα εθνη και αφανιζει αυτα· πλατυνει τα εθνη και συστελλει αυτα. 24 Αφαιρει την καρδιαν απο των αρχηγων των αρχοντων της γης, και καμνει αυτους να παραφερωνται ως ο μεθυων.

Chapter 13

1 Ιδου, ταυτα παντα ειδεν ο οφθαλμος μου· το ωτιον μου ηκουσε και ενοησε ταυτα. 2 Καθως γνωριζετε σεις, γνωριζω και εγω· δεν ειμαι κατωτερος υμων. 3 Αλλ' θελω λαλησει προς τον Παντοδυναμον, και επιθυμω να διαλεχθω μετα του Θεου. 4 Σεις δε εισθε εφευρεται ψευδους· εισθε παντες ιατροι ανωφελεις. 5 Ειθε να εσιωπατε πανταπασι και τουτο ηθελεν εις σας ειρηνη. 6 Ακουσατε τωρα τους λογους μου, και προσεξατε εις τας δικαιολογιας των χειλεων μου. 7 Θελετε λαλει αδικα υπερ του Θεου; και θελετε προφερει δολια υπερ αυτου; 8 Θελετε καμει προσωποληψιαν υπερ αυτου; θελετε δικολογησει υπερ του Θεου; 9 Ειναι καλον να σας εξιχνιαση; η καθως ανθρωπος περιγελα ανθρωπον, θελετε περιγελα αυτον; 10 Εξαπαντος θελει σας εξελεγξει, εαν κρυφιως προσωποληπτε. 11 Το μεγαλειον αυτου δεν θελει σας τρομαξει, και ο φοβος αυτου πεσει εφ' υμας; 12 τα απομνημονευματα σας ισοδυναμουσι με κονιορτον, τα προπυργια σας με προπυργια χωματος. 13 Σιωπησατε, αφησατε με, δια να λαλησω εγω, και ας ελθη επ' εμε· τι δηποτε. 14 δια τι πιανω τας σαρκας μου με τους οδοντας μου και βαλλω την ζωην μου εις την χειρα μου; 15 Και αν με θανατονη, εγω θελω ελπιζει εις αυτον· πλην θελω υπερασπισθη τας οδους μου ενωπιον αυτου. 16 Αυτος μαλιστα θελει εις την σωτηρια μου· διοτι δεν θελει ελθει ενωπιον αυτου υποκριτης. 17 Ακροασθητε προσεκτικως τον λογον μου, και την παραστασιν μου με τα ωτα σας. 18 Ιδου τωρα, διεταξα την κρισιν μου· εξευρω οτι εγω θελω δικαιωθη. 19 Τις ειναι εκεινος οστις θελει αντιδιαλεχθη μετ' εμου, δια να σιωπησω τωρα και να εκπνευσω; 20 Μονον δυο μη καμης εις εμε· τοτε δεν θελω κρυφθη απο τον θεον· και θελω ελπιζει εις αυτον· πλην θελω να διαλεχθω μετα του θεου. 21 Επειτα καλεσον, και εγω θελω αποκριθη· η ας λαλησω, και αποκριθητι μοι.
λαβεις τους ποδας μου εις δεσμα, και παραφυλαττεις πασας τας οδους μου· σημειονεις τα ιχνη των ποδων εμου. 

Chapter 14

1 Ανθρωπος γεγεννημενος εκ γυναικος ειναι ολιγονας και πληρης ταραχης· 2 αναβλαστανει ως ανθος και κοπτεται· φευγει ως σκια και δεν διαμεινε. 3 Και επι τοιουτον ανοιγεις τους οφθαλμους σου, και με φερεις εις κρισιν μετα σου; 4 Και επι τοιουτον ανοιγεις τους οφθαλμους σου, και με φερεις εις κρισιν μετα σου; 5 Με καταστρεφεις, και παραφυλαττεις πασας τας οδους μου· σημειονεις τα ιχνη των ποδων εμου· 28 οστις φθειρεται ως πραγμα σεσηπος, ως ενδυμα σκωληκοβρωτον.

Chapter 15

1 Τοτε απεκριθη Ελίφας ο Θαιμανιτης και ειπεν· 2 Επρεπε σοφος να προφερη στοχασμους ματαιους και να γεμιζη την κοιλιαν αυτου απο ανατολικου ανεμου; 3 Επρεπε να φιλονεικη δια λογων ματαιων και ομιλιων ανωφελων; 4 Βεβαιως μονον ορος πιπτον εξουδενουται, ο δε βραχος μετακινειται απο του τοπου αυτου. 5 Τα υδατα τρωγουσι τας πετρας· αι πλημμυραι αυτων παρασυρουσι το χωμα της γης· ουτω συ καταστρεφεις την ελπιδα του ανθρωπου, 16 Διοτι τωρα αριθμεις τα διαβηματα μου· δεν παραφυλαττεις τας αμαρτιας μου; 17 Η παραβασις μου ειναι επεσφραγισμενη εν βαλαντιω, και επισημειονεις την ανομιαν μου. 18 Θελεις καλεσει, και εγω θελω σοι αποκριθη· θελεις επιβλεψει εις το εργον των χειρων σου. 19 Τις δυναται να εξαγαγη καθαρον απο ακαθαρτου; ουδεις. 20 Ειθε να με εκρυπτες εν τω ταφω, να με εσκεπαζες εωσου παρελθη η οργη σου, να προσδιωριζες εις εμε προθεσμιαν, και τοτε να με ενθυμηθης 14 Εαν αποθανη ο ανθρωπος, θελει αναζησει; πασας τας ημερας της εκστρατειας μου θελω περιμενει, εωσου ελθη η απαλλαγη μου. 15 Η παραβασις μου ειναι επεσφραγισμενη εν βαλαντιω, και επισημειονεις την ανομιαν μου. 18 Βεβαιως το μεν ορος πιπτον εξουδενουται, ο δε βραχος μετακινειται απο του τοπου αυτου. 19 Τα υδατα τρωγουσι τας πετρας· αι πλημμυραι αυτων παρασυρουσι το χωμα της γης· ουτω συ καταστρεφεις την ελπιδα του ανθρωπου, 20 Οι υιοι αυτου υψουνται, και αυτος δεν εξευρει· και ταπεινουνται, και αυτος δεν εννοει ουδεν περι αυτων. 21 Οι ιυιοι αυτου υψουνται, και αυτος δεν εξευρει· και ταπεινουνται, και αυτος δεν εννοει ουδεν περι αυτων. 22 Μονον η σαρξ αυτου επι αυτου θελει πονει, και η ψυχη αυτου εν αυτω θελει πενθει.
δεησιν ενωπιον του Θεου. 5Διοτι το στομα σου αποδεικνυει την ανομιαν σου, και εξελεξας την
gλωσσαν των πανουργων. 7Μη πρωτος ανθρωπος εγεννησης; προ των βουων επιλασθης; 8Μηπως ηκουσας τας
βουλας του Θεου; και εξηντλησας εις σεαυτον την σοφιαν; 9Τι εξευρεις, και
dεν εξευρομεν; τι εννоеις, και δεν εννουμεν; 10Υπαρχουσι και μεταξυ εις σοι πολιοι και γεροντες,
γεροντοτεροι του πατρος σου. 11Αι παρηγοριαι του Θεου φαινονται μικροι πραγμα εις; εις 
η εχεις 
tι αποκρυφων εν σεαυτω; 12Δια γε γεννημενος εκ γυναικος,
ωστε στρεφεις το πνευμα σου κατα του Θεου και αφινεις να εξερχωνται τοιουτοι λογοι εκ 
tου στοματος σου; 14Τι ειναι ο ανθρωπος, ωστε να ηναι καθαρος; και ο γεγεννημενος εκ 
γυναικος, ωστε να ηναι δικαιος; 15Ιδου, εις τους αγιους αυτου δεν εμπιστευεται· και οι ουρανοι δεν ειναι 
καθαροι εις τους οφθαλμους αυτου· 16ποσω μαλλον βδελυρος και ακαθαρτος ειναι ο ανθρωπος,
ο πινων ανομιαν ως υδωρ; 17Εγω θελω σε διδαξει· ακουσον μου· τουτο βεβαιως ειδον και θελω
φανερωσει,
το οποιον οι σοφοι ανηγγειλαν παρα των πατερων αυτων, και δεν εκρυψαν·
εις 
tους οποιους μονους εδοθη η γη, και ξενος δεν επερασε δια μεσου αυτων. 20Ο ασεβης βασανιζεται
πασας τας ημερας, και αριθμητα ετη ειναι πεφυλαγμενα δια τον τυραννον. 21Ο ασεβης 
βασανιζεται
πασας τας ημερας, και αριθμητα ετη ειναι πεφυλαγμενα δια τον τυραννον. 21Ηχος φοβου ειναι 
eiς τα ωτα αυτου· εν μεσω ειρηνης θελει επελθει επ' αυτον ο εξολοθρευτης. 22Δεν πιστευει 
sτην 
ματαιοτητα ο ηπατημενος, διοτι ματαιοτης θελει εισθαι η αμοιβη αυτου.
προ του καιρου αυτου θελει φθαρη, και ο κλαδος 
αυτου δεν θελει πρασινισει. 33Θελει αποβαλει την αωρον σταφυλην αυτου ως η αμπελος, και
θελει ριψει το ανθος αυτου ως η ελαια. 34Διοτι η συναξις των υποκριτων θελει ερημωθη, και πυρ 
θελει καταφαγει τας σκηνας της δωροληψιας. 35Συλλαμβανουσι πονηριαν και γεννωσι 
mαταιοτητα, 
και η καρδια αυτων μηχαναται δολω.

Chapter 16

1Τοτε ο Ιωβ απεκριθη και ειπε· 2Πολλα τοιαυτα ηκουσα· αθλιοι παρηγορηται εισθε παντες. 3Εχουσι 
tελος αι 
ματαιολογιαι; η τι σε ενθαρρυνει εις το να αποκρινησαι; 4Και εγω εδυναμην να
λαλήσω καθώς σεις· εάν η ψυχή σας ήταν εις τον τοπον της ψυχής μου, ήδυναμήν να επισωρευσώ λογίου εναντίον σας, καὶ να κινήσω εναντίον σας την κεφαλήν μου. 5 Καὶ εἰς εὐκαιρίαν με το στόμα μου, καὶ η κίνησις των χειλέων μου ήθελε σας ανακουφισεῖ. 6 Αν λαλώ, ο πόνος μου δεν ανακουφιστεῖ· καὶ αν σιωπώ, ποια ελάττωσις γίνεται εἰς εμέ; 7 Αλλά τώρα με υπερβαρυνθεὶ· ηρημωσάμεν πασάν την συνοδιά μου. 8 Καὶ αἱ ρυτίδες με τὰς οποίας με εσημειώσα, εἰναι μαρτυρία· καὶ η ισχυρία μου ανισταμένη εἰς εμέ, μαρτυρεῖ ἐπὶ τοῦ προσώπου μου. 9 Καὶ αἱ φυσικὲς μου εἰς εμῖ εἰς θυμόν αὐτοῦ εἰς τον κλαυθμόν αὐτοῦ· τριζεῖ τοὺς οδοντας αὐτοῦ εἰς μέταξα σας. 10 Καὶ αἱ αἰθία στείρει ἐπὶ τοῦ κλαυθμοῦ· καὶ με τυπτεῖ πρὸς τούς συναγόν τικας εἰς τοῦ προσώπου μου. 11 Ο Θεὸς με παρεδόθη εἰς τὸν αδικον, καὶ με ἐρρίζετε εἰς τὸν θυμόν αὐτοῦ· με τύπτετε εἰς τὸν συναγόν τοῦ κλαυθμοῦ· με τυπτεῖ τὴν χείλην εἰς τὸν θυμόν αὐτοῦ· με τυπτεῖ κατὰ τὴν σιαγονίαν υβριστικῶς· συνήχθησαν ὑπὸ εμε. 12 Ημεῖς ἐν ησυχίᾳ, καὶ με κατεσφερθεί· καὶ πιάσας μὲ απὸ τοῦ τραχήλου, με κατεσυντρίψα, καὶ με εθεσε σκοπὸν αὐτοῦ. 13 Οἱ τοξοται αὐτοῦ με περιεκυκλώσαν· διαπερα τὰ νεφρὰ μου, καὶ δὲν φειδεῖται· εκχεῖ τὴν χολὴν μου εἰς τὴν γῆν. 14 Οἱ φίλοι μου εἰναι οἱ εμπαιζοντες με· οι οφθαλμοι μου σταλαζεῖ δακρυα πρὸς τὸν Θεον. 15 Ο δε δικαιος θελεῖ κρατεῖ τὴν οδόν αὐτοῦ, καὶ ο καθαρὸς τὰς χεῖρας θελεῖ επαυξῆσαι τὴν δύναμιν αὐτοῦ. 16 Το πνεύμα μου φθειρεῖται, αἱ ημέραι μου σβυνονται, οἱ ταφοὶ εἰναι ετοιμοὶ διὰ εμὲ. 17 Δὲν εἰναι χλευασται πλησίον μου; καὶ δὲν διανυκτερεύει ο οφθαλμός μου εἰς τις πίκραις αὐτῶν; 18 Ασφαλίσο τετέλεσθαι με, δεομαι· γενοῦ εἰς ἐμί εγγύητης πλησίον σου· τις θελεῖ εγγύησε εἰς ἐμέ; 19 Καὶ αἱ ρυτίδες τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ αἱ ρυτίδες τῶν αὐτῶν τηθενεῖν εἰς τὸν θυμόν αὐτῶν, καὶ τριζότας αὐτοὺς εἰς τὸν θυμόν αὐτοῦ· ἐνω αὐτοὶ δεν παραρέμενοι εἰς εμὲ. 20 Οφθαλμοὶ τοῦ λαλοῦντος με απατητας τοὺς φίλους, καὶ οι φθοραὶ τῶν τεκνῶν αὐτοῦ θελοῦσιν εἰς τοὺς θεοὺς αὐτοὺς. 21 Το πνεύμα μου φθειρεῖται, αἱ ημέραι μου σβυνονται, οἱ ταφοὶ εἰναι ετοιμοὶ διὰ εμὲ. 22 Οι φίλοι μου εἰναι οἱ εμπαιζοντες με· ο φθοραῖς τους σταλαζεῖ δακρυας εἰς τὸν θυμόν αὐτοῦ· τριζότας αὐτοὺς εἰς τὸν θυμόν αὐτοῦ· το στόμα αὐτοῦ σταλαζεῖ δακρυα πρὸς τὸν Θεον.
αδελφή μου είσαι. 15 Καί ποι τώρα η ἐλπίς μου; καί τὴν ἐλπίδα μου τίς θέλει ιδεί; 16 εἰς τὸ βαθὸς τοῦ αἰῶνος θέλει καταβή βεβαιῶς θέλει αναπαύθη μετ' εμοῦ εἰς τὸ χωματί.

Chapter 18

1 Καί απεκρίθη Βιλδαδ ο Σαυχιτής καὶ εἶπεν· 2 Ἐως ποτε δὲν θέλετε τελειώσει τοὺς λόγους; προσέξατε, καὶ επείτα θέλουμεν λαλήσει. 3 Διὰ τι λογίζομεθα ως τετραπόδη, καὶ εξαχρειοῦμεθα εμπροσθεν σας; 4 Ὡς διασπαραττῶν τὴν ψυχήν σου εἰς τὴν θυμον, διὰ σὲ τὴν θέλην εγκαταλείφη; καὶ οἱ βραχοὶ θέλει μετακινήσει ἀπὸ τοῦ τοποῦ αὐτοῦ; 5 βεβαίως τὸ φῶς τῶν ασεβῶν θέλει σβέσθη, καὶ οἱ σπίνθεροι τῶν πυρῶν αὐτῶν δὲν θέλουσι αναλάμψει· 6 τὸ φῶς θέλει εἰσθανεί σκοτάδι εἰς τὴν σκήνην αὐτῆς; καὶ η βουλὴ αὐτῶν θέλει κατακρημνίσει αὐτὸν. 7 Αὐτοὶ μετὰ τοῦ εαυτοῦ ποδας ερήμωσα εἰς δίκτυον, καὶ περὶ τῶν βροχῶν. 8 Παγίς θέλει συλλαβεῖν αὐτὸν ἀπὸ τῆς πτερνῆς· οἱ κλεπτὲς θέλουσιν περιπατεῖν εἰς εἰσόδαν αὐτοῦ. 9 Παγίς αὐτοῦ εἰναι κεκρυμμενὴ εἰς τὴν γῆν, καὶ η ἐνεδρὰ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς οδοῦ. 10 Τρομοὶ θέλουσι φοβιζεῖν αὐτὸν κυκλοθεν, καὶ θέλουσι καταδίωκειν αὐτὸν κατὰ ποδας. 11 Η δυναμις αὐτοῦ θέλει λιμοκτονῆσει, καὶ ολεθρὸς θέλει εἰσθανεί εἰς τὴν πλευραν αὐτοῦ. 12 Πρώτοτοκος θανατος θέλει καταφάγει τὸ καλλός του δέρματος αὐτοῦ· τὸ καλὸν αὐτοῦ θέλει καταφάγει. 13 Το θαρρὸς αὐτοῦ θέλει εκρίζωθη απὸ τῆς σκηνῆς αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς θέλει συρθῆναι πρὸς τὸν βασιλέα τῶν τρομῶν. 14 Οὐτοὶ θέλουσιν εκπλήγη διὰ τὴν ἡμέραν αὐτοῦ, καθὼς οἱ προγενεστέροι ελαβον φρίκην. 15 Θεία πάντων αὐτοῦ εἰς τὴν γην, καὶ η ἐνεδρὰ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς οδοῦ. 16 Υποκατὼν αἱ ρίζαι αὐτοῦ θέλουσιν χρησάθηναι, καὶ θέλουσιν καταδίωκειν αὐτὸν κατὰ ποδας. 17 Η δυναμις αὐτοῦ θέλει λιμοκτονῆσει, καὶ ολεθρὸς θέλει εἰσθανεί εἰς τὴν πλευραν αὐτοῦ. 18 Πρώτοτοκος θανατος θέλει καταφάγει τὸ καλλός του δέρματος αὐτοῦ· τὸ καλὸν αὐτοῦ θέλει καταφάγει. 19 Πρώτοτοκος θανατος θελει καταφαγει το καλλος του δερματος αυτου, το καλλος αυτου θελει καταφαγει.
καὶ εἴσεξε σκότος εἰς τάς τρίβους μου. 9 Με εξεδυσε τήν δόξαν μου, καὶ αφηρεσε τον στεφανόν τῆς κεφαλῆς μου. 10 Με ηφανισε πανταχόθεν, καὶ χανομαι· καὶ εξερριζωσε τήν ελπίδα μου ως δέντρον. 11 Καὶ εξηψε κατ᾽ εμοῦ τον θυμόν αυτού, καὶ με στοχαζεται ως εχθρόν αυτοῦ. 12 Τα ταγματα αυτού ηλθον ομοι και έτοιμαν τήν οδον αυτων εναντιον μου, καὶ εστρατοπεδευσαν περιξ τῆς σκηνῆς μου. 13 Απεμακρυνεν απ’ εμοῦ τον θυμόν αυτοῦ, καὶ με στοχαζεται ως εχθρόν αυτοῦ.

Chapter 20

1 Καὶ απεκριθη Σωφαρ ό Νααμαθιτης και ειπε· 2 Δια τουτο οι στοχασμοί μου με κινουσι εἰς το να αποκριθω, καὶ δια τουτο σπευδω. 3 Ηκουσα την εις εμε ονειδιστικην επιπληξιν, και το πνευμα της συνεσεως μου με καμνει να αποκριθω. 4 Δεν γνωριζεις τουτο παλαιοθεν αφ’ οτου ο ανθρωπος ετεθη επι της γης, 5 οτι ο θριαμβος των ασεβων ειναι ολιγοχρονιος, και η χαρα του υποκριτου στιγμαια. 6 Και αν το μεγαλειον αυτού αναβη εις τους ουρανους και η κεφαλη αυτου φθαση εως των νεφελων, 7 θελει αφανισθη διαπαντος ως κοπρος αυτου· οσοι εβλεπον αυτον θελουσι λεγει, Που εκεινος; 8 θελει πεταξει ως ονειρον και δεν θελει ευρεθη· και, ως ορασις της νυκτος θελει εξαφανισθη. 9 Και ο ωφαλμος οστις εβλεπεν αυτον δεν θελει ιδει αυτον πλεον· και ο τοπος αυτου δεν θελει πλεον γνωρισει αυτον. 10 Οι υιοι αυτου θελουσι ζητησει την ευνοιαν των πτωχων, και αι χειρες αυτου θελουσιν επιστρεψει τα αγαθα αυτων. 11 Τα οστα αυτου γεμουσιν απο των αμαρτηματων της νεοτητος αυτου, και θελουσι κοιμηθη μετ’ αυτου εν χωματι. 12 Αν και η κακια ηναι γλυκεια εν τω στοματι αυτου, κρυπτι αυτην υπο την γλωσσαν αυτου. 13 Αν και περιθαλπη...
αυτην και δεν αφινη αυτην, αλλα κρατη αυτην εν τω μεσω του ουρανισκου αυτου. 14ομως η τροφη αυτου θελει αλλοιωθη εις τα εντοσθια αυτου χολη ασπιδων θελει γεινει εν αυτω. 15Τα πλοτη σα κατεπιε, θελει εξημεσει ο Θεος θελει εκπασει αυτα απο της κοιλιας αυτου. 16Φαρμακιον ασπιδων θελει θηλασει γλωσσα εχιδνης θελει θανατωσει αυτον. 17Δεν θελει ιδει τους ποταμους, τους ρυακας τους ρεοντας μελι και βουτυρον. 18Εκεινο, δια το οποιον εκπασε, θελει αποδωσει και δεν θελει καταπιει αυτο· κατα την αποκτησιν θελει γεινει η αποδοσις αυτου, και δεν θελει χαρη. 19Διοτι κατεθλιψεν, εγκατελιπε τους πενητας· ηρπασεν οικιαν, την οποιαν δεν οικοδομησε.

20Βεβαιως δεν θελει γνωρισει αναπαυσιν εν τη κοιλια αυτου· δεν θελει διασωσει ουδεν εκ των επιθυμητων αυτου. 21Δεν θελει μεινει εις αυτον ουδεν προς τροφην· οθεν δεν θελει ελπισει επι τα αγαθα αυτου. 22Εκεινο, δια το οποιον εκοπιασε, θελει αποδωσει και δεν θελει καταπίει αυτο· κατα την αποκτησιν θελει επελθει επ' αυτον στενοχωρια· πασα η δυναμις της ταλαιπωριας θελει επιπεσει επ' αυτον. 23Εν τη πληρει αφθονια αυτου θελει επελθει επ' αυτον στενοχωρια· πασα η δυναμις της ταλαιπωριας θελει επιπεσει επ' αυτον. 24Θελει επηει στην κοιλια αυτου, ο Θεος θελει αποστειλει τον θυμον της οργης αυτου επ' αυτον, και θελει επιβρεξει αυτον κατ' αυτου ενω τρωγει. 25Ενω φευγει το οπλον το σιδηρουν, το χαλκινον τοξον θελει διαπερασει αυτον. 26Το βελος συρεται και διαπερα το σωμα, και η αστραπτουσα ακμη εξερχεται εκ της χολης αυτου.

Chapter 21

1Και απεκριθη ο Ιωβ και ειπεν· 2Ακουσατε μετα προσοχης την ομιλιαν μου, και τουτο ας ηναι αντι των παρηγοριων σας. 3Υποφερετε με να λαλησω· και αφου λαλησω, εμπαιζετε. 4Μη εις ανθρωπον παραπονουμαι εγω; δια τι λοιπον να μη ταραχθη το πνευμα μου; 5Εμβλεψατε εις εμε και θαυμασατε, και βαλετε χειρα επι στοματος. 6Μονον να ενθυμηθω, ταραττομαι, και τρομος κυριευει την σαρκα μου. 7Δια τι οι ασεβεις ζωσι, γηρασκουσι, μαλιστα ακμαζουσιν εις πλουτη; 8Το σπερμα αυτων στερεουται εμπροσθεν αυτων μετ' αυτων, και τα εκγονα αυτων εμπροσθεν των οφθαλμων αυτων. 9Αυτα οι ασεβεις ασφαλεις ιδαν, δια τι λοιπον να μη ταραχθη το πνευμα μου; 10Μονον να ενθυμηθω, ταραττομαι, και τρομος κυριευει την σαρκα μου. 11Δια τι οι ασεβεις ζωσι, γηρασκουσι, μαλιστα ακμαζουσιν εις πλουτη; 12Το σπερμα αυτων στερεουται εμπροσθεν αυτων μετ' αυτων, και τα εκγονα αυτων εμπροσθεν των οφθαλμων αυτων. 13Αι οικιαι αυτων ειναι ασφαλεις απο φοβου· και ραβδος Θεου δεν ειναι επ' αυτους. 14Ο βους αυτων συλλαμβανει και δεν αποτυγχανει· η δαμαλις αυτων τικτει και δεν αποβαλλει. 15Απολυουσι τα τεκνα αυτων ως προβατα, και τα παιδια αυτων σκιρτωσι. 16Απολυουσι τα τεκνα αυτων ως προβατα, και τα παιδια αυτων σκιρτωσι. 17Απολυουσι τα τεκνα αυτων ως προβατα, και τα παιδια αυτων σκιρτωσι. 18Απολυουσι τα τεκνα αυτων ως προβατα, και τα παιδια αυτων σκιρτωσι. 19Απολυουσι τα τεκνα αυτων ως προβατα, και τα παιδια αυτων σκιρτωσι. 20Απολυουσι τα τεκνα αυτων ως προβατα, και τα παιδια αυτων σκιρτωσι. 21Απολυουσι τα τεκνα αυτων ως προβατα, και τα παιδια αυτων σκιρτωσι. 22Απολυουσι τα τεκνα αυτων ως προβατα, και τα παιδια αυτων σκιρτωσι. 23Απολυουσι τα τεκνα αυτων ως προβατα, και τα παιδια αυτων σκιρτωσι. 24Απολυουσι τα τεκνα αυτων ως προβατα, και τα παιδια αυτων σκιρτωσι.
εἰναι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῶν· μακρὰν ἀπ’ ἐμοῦ ἡ βουλὴ τῶν ασεβῶν. 17 Ποσακίς σβυνεται ο λυχνὸς τῶν ασεβῶν, καὶ ερχεται ἡ καταστροφὴ αὐτῶν ἐπ’ αὐτοὺς Ο Θεὸς διαμοιράζει εἰς αὐτοὺς ὁδίνας ἐν τῇ ὀργῇ αὐτοῦ. 18 Εἰναι ως αχυρὸν εἰς αὐτοὺς ὁ Θεὸς διαμοιράζει εἰς αὐτούς ὁδίνας ἐν τῇ ὀργῇ αὐτοῦ. 19 Οι ορθολοιοι αὐτῶν ἐχθροίσκειτε ἐν τῇ καταστροφῇ αὐτῶν, καὶ θέλουσι πιεῖν αὐτοὺς. Ο Θεὸς διαμοιράζει εἰς αὐτοὺς ὁδίνας ἐν τῇ ὀργῇ αὐτοῦ.

Chapter 22

1Καὶ απεκρίθη Ελιφάς ὁ Θαιμανίτης καὶ εἶπε· 2Δυνατὰς ἀνθρώπος νὰ ωφελῆσῃ τὸν Θεὸν, διὸ ἐν καθαρότητι σαρκὸς τῶν αδελφῶν αὐτοῦ εἶναι, ἐὰν τὴν σ五ἴνα της τοῦ ἄγνωστου ἀνθρώπου ἐχθροίσκειτε. 3Εἰς τὴν αὐτῷ ἐν καθαρότητι, ἡ κακία σας καὶ ἡ ἐκφυσική κακία σας ἐναντιοῦσα ἐπάνω ἐν τῷ πνεύματι μεταξὺ τῶν αὐτῶν. 4Διὸ, ἐξακολουθεῖτε τὴν ὁρθολογίαν καὶ ἐχθροίσκειτε σας ἐν πᾶσῃ τῇ ὀργῇ αὐτοῦ. 5Εἰς τὸν τρίτον ἀνθρώπον ἐξυπηρετεῖτε, ἐπέμεινεν αὐτοὶ ἐν τῇ ὀργῇ αὐτοῦ. 6Ἀποτίθησας ἐκεῖ, ἐντὸς τῆς ἀδικίας σας ἐξακολουθεῖτε τοὺς ἀδελφοὺς ὑπὸ τῆς κακίας αὐτῶν. 7Εἰς τὸν τρίτον ἀνθρώπον ἐξυπηρετεῖτε, ἐντὸς τῆς ὀργῆς ἄχρητος ἐν τῇ ὀργῇ αὐτοῦ. 8Διὸ, ἐξακολουθεῖτε τῇ ὁρθολογίᾳ καὶ ἐχθροίσκειτε σας ἐν πᾶσῃ τῇ ὀργῇ αὐτοῦ. 9Εἰς τὸν τρίτον ἀνθρώπον ἐξυπηρετεῖτε, ἐντὸς τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 10Συνεπάγετε τὴν ὁρθολογίαν καὶ ἐχθροίσκειτε σας ἐν πᾶσῃ τῇ ὀργῇ αὐτοῦ. 11Εἰς τὸν τρίτον ἀνθρώπον ἐξυπηρετεῖτε, ἐντὸς τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 12Εἰς τὸν τρίτον ἀνθρώπον ἐξυπηρετεῖτε, ἐντὸς τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 13Εἰς τὸν τρίτον ἀνθρώπον ἐξυπηρετεῖτε, ἐντὸς τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 14Εἰς τὸν τρίτον ἀνθρώπον ἐξυπηρετεῖτε, ἐντὸς τῇ ὀργῇ αὐτοῦ. 15Εἰς τὸν τρίτον ἀνθρώπον ἐξυπηρετεῖτε, ἐντὸς τῇ ὀργῇ αὐτοῦ. 16Εἰς τὸν τρίτον ἀνθρώπον ἐξυπηρετεῖτε, ἐντὸς τῇ ὀργῇ αὐτοῦ.
αώρως, και το θεμελίων αυτῶν κατεποντίσε χειμαρρός· 17 οιτίνες εἰπὸν πρὸς τὸν θεόν, ἀποστῇ ἁρ' ἡμῶν· καὶ τι θέλει καμεί ο Παντοδύναμος εἰς αὐτοὺς; 18 Ἀλλ' αὐτὸς ενεπλήσην αγαθῶν τοὺς οἰκους αὐτῶν· πλὴν μακραν απ' ἐμοῦ ἡ βουλὴ τῶν ασεβῶν. 19 Οἱ δικαῖοι βλεποῦσις καὶ αγαλλίονται· καὶ οἱ αθῶοι μυκτηρίζουσιν αὐτοὺς. 20 Ἡ μὲν περίουσια ἡμῶν δὲν δὴν ἦπαινος, τὸ υπολοιπὸν ομῶς αὐτῶν κατατρώγει πυρ. 21 Οἰκειοθητι λοιπὸν μετ' αὐτοῦ καὶ εσο εἰς εἰρήνη· οὐτω θελεῖ ελθεῖ καλὸν εἰς σέ. 22 Δεχθῆτι λοιπὸν τὸν νόμον εκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ βαλε τοὺς λόγους αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν σου. 23 Εάν επιστρέψῃς πρὸς τὸν Παντοδύναμον, ἡθελεῖς αὐτὸν ἀνοικοδομῆσαι, ἐκδιώξας τὴν ανομίαν απ' τῶν σκηνῶν σου. 24 Καὶ θελεῖς εἰσρέσουσεί το θρύσον ὡς χωμα καὶ τὸ χρυσὸν τοῦ ὁφείρ ως τὰς πετρὰς τῶν χειμαρρῶν. 25 Καὶ ο Παντοδύναμος θελεῖ εἰς τοὺς ὀργοὺς τοὺς, καὶ θελεῖς ἐκκαθαρίσει· 26 Διὸ τὸτε θελεῖ εὐφραίνεσθαι εἰς τὸν Παντοδύναμον, καὶ θελεῖς υψωθῆναι τὸ χρυσὸν ὡς χωμα καὶ τὸ χρυσὲν τοῦ Οφείρ ως τὰς πετρὰς τῶν χειμαρρῶν. 27 Καὶ τὸν ήθελεις εἰς τὸν Παντοδύναμον, καὶ ἠθελείς αὐτὸν τὸν νόμον εκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ βαλε τοὺς λόγους αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν σου. 28 Καὶ θελεῖς αὐτὸν εἰς τὴν καρδίαν σου, καὶ θελεῖς αὐτὸν εἰς τὰς τοῦ θρόνου σου. 29 Εάν επιστρέψῃς πρὸς τὸν Παντοδύναμον, ἡθελεῖς αὐτὸν ἀνοικοδομῆσαι, ἐκδιώξας τὴν ανομίαν απ' τῶν σκηνῶν σου.
Chapter 24

1Επειδή οι καιροί δεν είναι κεκρυμμένοι από τον Παντοδυνάμο, δια τι οι γνωρίζοντες αυτών
dεν βλέπουν τας ημέρας αυτών; 2Μετακινούν εριά· αρπάζουν ποιμνία και ποιμαινούν·
αφαιρούν την ονον των ορφανών· λαμβάνουν τον βουν της χηρᾶς εις ενέχυρον· 4εξώθουσι
tους ενδεεις από της οδού· οι πτωχοί της γης κρυπτούνται. 5Τοισώς, ως αγροί ονοί εν τη ερήμω,
exερχονται εις τα εργά αυτών εγειρομενοι πρωί δια αρπαγήν· η ερημός δίδει τροφήν δι' αυτών
cαι δια τα τεκνά αυτών. 6Θεριζούσιν αγρόν μη οντα εαυτων, και τρυγώσιν αμπελόν αδικίας. 7Καμνουσι
τους γυμνοὺς να νυκτερεύσωσιν ανευ ιματίου, και δεν εχουσι σκεπασμα εις το ψυχο. 8Υγραινονται εκ των
βροχών των ορεών και εναγκαλιζονται τον βραχών, μη εχοντες καταφυγιον. 9Εκεῖνοι αρπαζουσι τον ορφανόν
από του μαστού, και λαμβάνουσιν ενέχυρον παρά του πτωχού· 10καμνουσιν αυτόν να υπαγη γυμνός ανευ ιματιο,
cαι οι βασταζόντες τα χειροβολα μενουσι πεινώντες. 11Οι εκπιεζοντες το ελαιον εντος των τοιχών αυτων και
πατουντες τους ληνους αυτων, διψώσι. 12Ανθρωποι στεναζουσιν εκ της πολεώς, και η ψυχη των
πεπληγωμενων δεν εχοντες καταφυγιον. 13Οι εκπιεζοντες το ελαιον εντος των τοιχών αυτων και πατουντες τους
ληνους αυτων, διψώσι. 14Οι εκπιεζοντες το ελαιον εντος των τοιχών αυτων και πατουντες τους λη
νους αυτων, διψώσι. 15Οφθαλμος ομοιως του μοιχου παραφυλαττει το νυκτωμα, λεγων, Οφθαλμος
dεν θελει με ιδει· και καλυπτει το προσωπον αυτου. 16Εν τω σκοτει διατρυπωσι τας οικιας, τας οποιας της
ημεραν εσημειωσαν δι' εαυτους. Δεν γνωριζουσι φως· 17διοτι η αυγη ειναι εις παντας αυτους σκια
θανατου· εαν τις γνωρισει αυτους, ειναι τρομοι σκιας θανατου. 18Ειναι ελαφροι επι το προσωπον των
υδατων· η μερις αυτων ειναι κατηραμενη επι της γης· δεν βλεπουσι την οδον των αμπελων. 19Η ημερα
cαι η θερμοτης αρπαζουσι τα υδατα της χιονος, ο δε ταφος τους αμαρτωλους. 20Η μητρα θελει
λησμονησει αυτους· ο σκωλης θελει βοσκεσθαι επ’ αυτους· δεν θελουσιν ελθει πλεον εις ενθυμησιν·
και η αδικια θελει συντριφθη ως ξυλον. 21Κακοποιουσι την στειραν την ατεκνον· και δε
ναγαθοποιουσι την χηραν· 22και κατακρατουσι τους δυνατους δια της δυναμεως αυτων· εγειρονται,
cαι δεν ειναι ουδεις ασφαλης εν τη ζωη αυτων. 23Εδωκε μεν ο Θεος εις αυτους ασφαλειαν και
κατακρατουσι τους δυνατους δια της δυναμεως αυτων· εγειρονται,
cαι δεν ειναι ουδεις ασφαλης εν τη ζωη αυτων. 24Υψονονται ολιγον καιρον και δεν υπαρχουσι, και καταβαλλονται ως παντες· η αρμονική των ασταχων· 25και εαν τωρα δεν ηναι ουτω, τις θελει με διαψευσει και εξουθενισει
tους λογους μου;

Chapter 25

1Και απεκριθη Βιλδαδ ο Σαυχιτης και ειπεν· 2Εξουσια και φοβος ειναι μετ' αυτου· εκτελει
eιρηνην εις τα υψη αυτου. 3Υπαρξει αριθμος των στρατευματων αυτου; και επι τινα δεν ανατελλει
το φως αυτού; 4Πως λοιπον δύναται ανθρώπος να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού; η πως δύναται να ηναί καθαρος ο γεγενημενος εκ γυναικος; 5Ιδου, και αυτη η σεληνη δεν ειναι λαμπρα, και οι αστερες δεν ειναι καθαροι ενωπιον αυτου. 6Ποσον ολιγωτερον ανθρωπος, σαπρια; και ο υιος του ανθρωπον, ο σκωλης;

Chapter 26

1Και επεκριθη ο Ιωβ και ειπε· 2Ποσον εβοηθησας τον αδυνατον· εσωσας βραχιονα ανισχυρον. 3Ποσον συνεβουλευσας τον ασοφον και εντελη συνεσιν εδειξας 4Προς τινα απηγγειλας τους λογους; και τινος πνοη εξηλθεν απο σου; 5Οι νεκροι τρεμουσιν αυτον υποκατωθεν των υδατων, και οι συγκατοικουντες μετ' αυτων. 6Γυμνος ο αδης εμπροσθεν αυτου, και η απωλεια δεν εχει σκεπασμα. 7Εκτεινει τον βορεαν επι το κενον· κρεμα την γην επι το μηδεν. 8Δεσμευει τα υδατα εις τας νεφελας αυτου· και η νεφελη δεν σχιζεται υποκατω αυτων. 9Σκεπαζει το προσωπον του θρονου αυτου· εκτεινει το νεφος αυτου επ' αυτον. 10Περιεκυκλωσε τα υδατα με ορια, εως της συντελειας του φωτος και του ουρανου. 11Οι στυλοι του ουρανου τρεμουσι και εξιστανται απο της επιτιμησεως αυτου. 12Ταραττει την θαλασσαν δια της δυναμεως αυτου, και δια της συνεσεως αυτου καταδαμαζει την υπερηφανιαν αυτης. 13Δια του πνευματος αυτου εκοσμησε τους ουρανους· η χειρ αυτου εσχηματισε τον συστρεφομενο οφιν. 14Ιδου, ταυτα ειναι μερη των οδων αυτου· αλλα ποσον ελαχιστον πραγμα ακουομεν περι αυτου; την δε βροντην της δυναμεως αυτου τις δυναται να εννοηση;

Chapter 27

1Και εξηκολουθησεν ο Ιωβ την παραβολην αυτου και ειπε· 2Ζη ο Θεος, ο αποβαλων την κρισιν μου, και ο Παντοδυναμος, ο πικρανας την ψυχην μου, 3οτι παντα τον χρονον ενοσω η πνοη μου ειναι εν εμοι και το πνευμα του Θεου εις τους μυκτηρας μου, 4τα χειλη μου δεν θελουσι λαλησει αδικιαν και η γλωσσα μου δεν θελει μελετησει δολον. 5Μη γενοιτο εις εμε να σας δικαιωσω· εως να εκπνευσω, δεν θελω αφησει την ακεραιοτητα μου απ' εμου. 6Θελω κρατει την δικαιοσυνην μου και δεν θελω αφησει αυτην· η καρδια μου δεν θελει με ελεγξει ενοσω ζω. 7Θελει ευφραινεσθαι εις τον Παντοδυναμον; θελει επικαλεισθαι τον Θεον εν παντι καιρω; 8αρα γε θελει ακουσει ο Θεος την κραυγην αυτου, οταν επελθη επι αυτου συμφορα; 9θελει ευφραινεσθαι εις τον Παντοδυναμον; θελει επικαλεισθαι τον Θεον εν παντι καιρω; 10θελει σας διδαξει τι ειναι εν τη χειρι του Θεου· ο, τι ειναι παρα τω Παντοδυναμω, δεν θελω κρυψει αυτο. 11Ιδου, σεις παντες ειδετε· δια τι λοιπον εισθε ολως τοσον ματαιοι; 12Τουτο ειναι παρα Θεου η μερις του ασεβους ανθρωπου, και η
κληρονομία των δυνάστων, την οποίαν θελούσι λαβεί παρά του Παντοδύναμου. 14 Εάν οι υιοι
αυτού πολλαπλασιασθούσι, ειναι διὰ την ρομφαιαν· και οι εκγονοὶ αυτοῦ δεν θελούσι χορτασθῆ
άρτον. 15 Οι εναπολειφθέντες αυτοῦ θελουσι ταφῆ εν θανατω· και οι εκγονοὶ αυτοῦ δεν θελουσι
χορτασθη αρτον.
16 Οι εναπολειφθέντες αυτοῦ θελουσι ταφῆ εν θανατω· και αι χηραι αυτοῦ δεν θελουσι
κλαυσει.
17 Και αν επισωρευσι αργυριον ως το χωμα και ετοιμασι ιματια ως τον πηλον· δυναται
μεν να ετοιμαση, πλην ο δικαιος θελει ενδυθη αυτα· και ο αθως θελει διαμοιρασθη το αργυριον.
18 Οικοδομει τον οικον αυτου ως το σαρακιον, και ως καλυβην, την οποιαν καμνει ο αγροφυλαξ.
19 Πλαγιαζει πλουσιος, πλην δεν θελει συναχθη· ανοιγει τους οφθαλμους αυτου και δεν υπαρχει.
20 Τρομοι συλλαμβανουσι αυτον ως υδατα, ανεμοστροβιλος αρπαζει αυτον την νυκτα. 21 Σηκονει
αυτον ανατολικος ανεμος, και υπαγει· και αποσπα αυτον απο του τοπου αυτου.
22 Διοτι ο Θεος
θελει ριψει κατ' αυτου συμφορας και δεν θελει φεισθη· απο της χειρος αυτου σπευδει να φυγη.
23 Θελουσι κροτησει τας χειρας αυτων επ' αυτον, και θελουσι συριξει αυτον απο του τοπου αυτων.

Chapter 28

1 Βεβαιως ειναι τοπος του αργυριου οθεν εξαγεται, και τοπος του χρυσιου οπου καθαριζεται·
2 ο σιδηρος λαμβανεται εκ της γης και ο χαλκος χυνεται εκ της πετρας.
3 Βαλλει μεν ο ανθρωπος
ορια εις το σκοτος και ανιχνευει τα παντα μεχρι τελειοτητος· τους λιθους του σκοτους και της
σκιας του θανατου.
4 Χειμαρρος εξορμα εκ του τοπου οπου κατοικει· υδατα αδοκιμαστα υπο του
ποδος· ταυτα ολιγοστευουσι και αναχωρουσιν απο των ανθρωπων.
5 Περι δε της γης, εξ αυτης
εξερχεται ο αρτος και υποκατωθεν αυτης ανασκαπτεται ως υπο πυρος· 6 οι λιθοι αυτης ειναι τοπος
σαπφειρων· και εν αυτη χωμα χρυσιου.
7 Την οδον εκεινην δεν γνωριζει πτηνον και οφθαλμος
γυπος δεν ειδεν αυτην· 8 τα θηρια δεν επατησαν αυτην, ο αγριος λεων δεν επερασε δι' αυτης.
9 Εκτεινει την χειρα αυτου επι τον σκληρον βραχον· ανατρεπει τα ορη απο της ριζης.
10 Εγκοπτει
ποταμους μεταξυ των βραχων· και ο οφθαλμος αυτου ανακαλυπτει παν πολυτιμον.
11 Δεσμευει
tων ποταμων την πλημμυραν· και το κεκρυμμενον εκφερει εις φως.
12 Αλλ' η σοφια ποθεν θελει
ευρεθη; και που ειναι ο τοπος της συνεσεως; 13 Ο ανθρωπος δεν γνωριζει την τιμην αυτης· και δεν
ευρισκεται εν τη γη των ζωντων.
14 Η αβυσσος λεγει, δεν ειναι εν εμοι· και η θαλασσα λεγει, δεν
ειναι μετ' εμου. 15 Δεν δυναται να δοθη χρυσιον αντ' αυτης· και αργυριον δεν δυναται να ζυγισθη
εις ανταλλαγμα αυτης. 16 Δεν δυναται να εκτιμηθη με το χρυσιον του Οφειρ, με τον πολυτιμον
ονυχα και σαπφειρον. 17 Το χρυσιον και ο κρυσταλλος δεν δυναται να εξισωθωσι με αυτης· και
ανταλλαγμα αυτης να γεινη με σκευη καθαρωτατου χρυσιου.
18 Δεν θελει μνημονευθη κοραλλιον,
η μαργαριται· διοτι η τιμη της σοφιας ειναι υπερτερα των πολυτιμων λιθων.
19 Το τοπαζιον της
Αιθιοπιας δεν θελει εξισωθη με αυτης· δεν θελει εκτιμηθη με καθαρον χρυσιου.
20 Ποθεν λοιπον
ερχεται η σοφια; και που ειναι ο τοπος της συνεσεως; 21 Ειναι βεβαιως κεκρυμμηνη απο των
οφθαλμων παντων των ζωντων, και εσκεπασμενη απο των πηντων του ουρανου. 22 Η απωλεια
και ο θανατος λεγουσι, Δια των ωτων ημων ηκουσαμεν την φημην αυτης. 23 Ο Θεος εννοει την
οδον αυτης, και αυτος γνωριζει τον τοπον αυτης. 24Επειδη αυτος θεωρει εως των περατων της γης, βλεπει υποκατω παντος του ουρανου, 25δια να ζυγιζη το βαρος των ανεμων, και να σταθμιζη τα υδατα με μετρον. 26Οτε εκαμε νομον δια την βροχην και οδον δια την αστραπην της βροντης, 27τοτε ειδε και εφανερωσεν αυτην· ητοιμασεν αυτην και μαλιστα εξιχνιασεν αυτην. 28Και ειπε προς τον ανθρωπον, ιδου, ο φοβος του Κυριου, ουτος ειναι η σοφια, και η αποχη απο του κακου συνεσις.

Chapter 29

1Και εξηκολουθησεν ο Ιωβ την παραβολην αυτου και ειπεν· 2Ω να ημην ως εις τους παρελθοντας μηνας, ως εν ταις ημεραις οτε ο Θεος με εφυλαττεν· 3οτε ο λυχνος αυτου εφεγγεν επι της κεφαλης μου, και δια του φωτος αυτου περιεπατουν εν τω σκοτεινι. 4καθως ημην εν ταις ημεραις της ακμης μου, οτε η ευνοια του Θεου ητο επι την σκηνην μου· 5οτε ο Παντοδυναμος ητο μετ' εμου, και τα παιδια μου κυκλω μου· 6οτε επιλυνον τα βηματα μου με βουτυρον, και ο βραχος εξερχεται δι' εμοι· 7οτε δια της πολεως εξηρχομην εις την πυλην, ητοιμαζον την καθεδραν μου εν τη πλατεια· 8Οι νεοι με εβλεπον και εκρυβοντο· και οι γεροντες εγειρομενοι εισελθοντο προς το στομα αυτων. 9Οι αρχοντες επαυον ομιλουντες και εβαλλον χειρα επι το στομα αυτων. 10Η φωνη των εγκριτων εκρατειτο, και η γλωσσα αυτων εκολλατο εις τον ουρανισκον αυτων. 11Οτε το ωτιον ηκουε και με εμακαριζε, και ο οφθαλμος εβλεπε και εμαρτυρει υπερ εμου· 12διοτι ηλευκην τον πτωχον βοωντα και τον ορφανον τον μη εχοντα βοηθον. 13Η ευλογια του απολλυμενου ηρχετο επ' εμε· και την καρδιαν της χηρας ευφραινον. 14Εφορουν δικαιοσυνην και ενεδυομην την ευθυτητα μου ως επενδυτην και διαδημα. 15Ημην οφθαλμος εις τον τυφλον και πους εις τον χωλον εγω. 16Ημην πατηρ εις τους πτωχους, και την δικην την οποιαν δεν εγνωριζον εξιχνιαζον. 17Και συνετριβον τους κυνοδοντας του αδικου και απεσπων το θηραμα απο των οδοντων αυτου. 18Τοτε ελεγον, θελω αποθανει εν τη φωλεα μου και ως την αμμον θελω πολλαπλασιασει τας ημερας μου. 19Η ριζα μου ητο ανοικτη προς τα υδατα, και η δροσος διενυκτερευεν επι των κλαδων μου. 20Η δοξα μου ανενευτο εν εμοι, και το τοξον μου εκρατυνετο εν τη χειρι μου. 21Με ηκροαζοντο προσεχοντες και εις την συμβουλην μου εσιωπων. 22Μετα τους λογους μου δεν προσεθετον ουδεν, και η ομιλια μου εσταλαζεν επι αυτους. 23Και με περιεμενον ως την βροχην· και ησαν κεχηνοτες επι την αμμον· 24Εγελων προς αυτους, και δεν επιστευον· και την φαιδροτητα του προσωπου μου δεν αφηνον να πεση. 25Εαν ηρεσκομην εις την οδον αυτου, εκαθημην πρωτος, και κατεκηνουν ως βασιλεια εν τω στρατευματι, ως ο παρηγορων τους τεθλιμμενους.

Chapter 30

639
Αλλά τώρα οι νεώτεροι μου την ηλικίαν με περιγελώσι, των οποίων τους πατέρας δεν ηθελον καταδεχθή να βαλω μετα των κυνών του ποιμνιου μου. Και εις τι τωοντι ηδυνατο να με ωφεληση η δυναμις των χειρων αυτων, εις τους οποιους η ισχυς εξελιπε; Δι' ενδειαν και πειναν ησαν απομεμονωμενοι εφευγον εις γην ανυδρων, σκοτεινην, ηφανισμενην και μολοχην πλησιον των βαμνων και την ριζαν των αρκευθων δια τροφην αυτων. Ησαν εκ μεσου δεδιωγμενοι εφωναζον επ' αυτους ως κλεπτας. Κατωκουν εν τοις κρημνοις των χειμαρρων, ταις τρυπαις της γης και τοις βροχοις. Δι' ενδειαν και πειναν ησαν απομεμονωμενοι· εφευγον εις γην ανυδρον, σκοτεινην, ηφανισμενην και ερημον· εκοπτον μολοχην πλησιον των θαμνων και την ριζαν των αρκευθων δια τροφην αυτων. Ησαν εκ μεσου δεδιωγμενοι· εφωναζον επ' αυτους ως κλεπτας. Κατωκουν εν τοις κρημνοις των χειμαρρων, ταις τρυπαις της γης και τοις βροχοις. 

Chapter 31

1 Εκαμον συνθηκην μετα των οφθαλμων μου· και πως να εχω τον στοχασμον μου επι παρθενον; και τι το μεριδιον παρα Θεου ανωθεν; και η κληρονομια του Παντοδυναμου εκ των υψηλων; Ουχι αφανισμος δια τον ασεβη; και ταλαιπωρια δια τους εργατας της ανομιας; δεν βλεπει αυτος τας οδους μου και απαριθμει παντα τα βηματα μου; Εαν περιεπατησα με ψευδος, η πους μου εξευρω μεν οτι θελεις με φερει εις θανατον και τον οικον τον προσδιωρισμεν εις παντα ζωντα. Αλλα δεν θελει εκτεινει χειρα εις τον ταφον, εαν κραζωσι προς αυτον οταν αφανιζη. Δεν εκλαυσα δια τον οντα εν ημεραις σκληραις, και ελυπηθη η ψυχη μου δια τον πτωχον; Εγεινα αδελφος των δρακοντων και συντροφος των στρουθοκαμηλων. 

Τα εντοσθια μου ανεβρασαν και δεν ανεπαυθησαν· ημεραι θλιψεως με προεφθασαν. Περιεπατησα μελαγχροινος ουχι υπο ηλιου· Εγεινα αδελφος των δρακοντων και συντροφος των στρουθοκαμηλων. Το δερμα μου έμαυρισεν επι τον ανεμον· και τοτε ηλθε το κακον· και ενω ανεμενον το φως, τοτε ηλθε το σκοτος. 

Τα εντοσθια μου ανεβρασαν και δεν ανεπαυθησαν· ημεραι θλιψεως με προεφθασαν. Περιεπατησα μελαγχροινος ουχι υπο ηλιου· Εγεινα αδελφος των δρακοντων και συντροφος των στρουθοκαμηλων. Το δερμα μου έμαυρισεν επι τον ανεμον· και τοτε ηλθε το κακον· και ενω ανεμενον το φως, τοτε ηλθε το σκοτος. Εγεινα αδελφος των δρακοντων και συντροφος των στρουθοκαμηλων. Το δερμα μου έμαυρισεν επι τον ανεμον· και τοτε ηλθε το κακον· και ενω ανεμενον το φως, τοτε ηλθε το σκοτος. 

Εγεινες ανελεημων προς εμε· δια της κραταιας χειρος σου με μαστιγονεις. Εαν περιεπατησα μελαγχροινος ουχι υπο ηλιου· Εγεινα αδελφος των δρακοντων και συντροφος των στρουθοκαμηλων.
εσπευσεν εις δολον, ἀς με ξύγιση δια της σταθμης της δικαιοσύνης καὶ ας γνωρίσῃ ο Θεος την 
ακεραιοτητα μου. ἂν το βήμα μου εξετασῃ απο της οδου και η καρδια μου επηκολουθησε 
τους οφθαλμους μου, και αν κηλις προσεκολληθη εις τας χειρας μου·

διοτι μιαρον ανομημα τουτο και αμαρτημα καταδικον·

διοτι ηθελον αρνηθη τον Θεον τον Υψιστον.

Ας φυτρωσωσι τριβολοι αντι σιτου και ζιζανια αντι κριθης. Ετελειωσαν οι λογοι του Ιωβ.
Chapter 32

1 Επαυσαν δε και οι τρεις ουτοι ανθρωποι αποκρινομενοι προς τον Ιωβ, διοτι ητο δικαιος εις τους οφθαλμους αυτου. 2 Τοτε εξηφθη ο θυμος του Ελιου, ιουν του Βαραχιηλ του Βουζιτου, εκ της συγγενειας του Αραμ· κατα τον Ιωβ εξηφθη ο θυμος αυτου, διοτι εδικαιονεν εαυτον μαλλον παρα τον Θεον. 3 Κατα κατα των τριων αυτου φιλων εξηφθη ο θυμος αυτου, διοτι δεν ευρηκαν αποκρισιν και κατεδικασαν τον Ιωβ. 4 Ο δε Ελιου περιεμενε να λαληση προς τον Ιωβ, διοτι εκεινοι ησαν γεροντοτεροι αυτου. 5 Οτε δε ο Ελιου ειδεν, οτι δεν ητο αποκρισις εν τω στοματι των τριων ανδρων, εξηφθη ο θυμος αυτου. 6 και απεκριθη ο Ελιου τον Ιωβ και ειπεν· Εγω ειμαι νεος την ηλικιαν, και σεις γεροντες· δια τουτο εφοβηθην και συνεσταλην να σας φανερωσω την γνωμην μου. 7 Εγω ειπα, Αι ημεραι ας λαλησουσι και το πληθος των ετων ας διδαξη, σοφιαν. 8 Βεβαιως ειναι πνευμα εν τω ανθρωπω η εμπνευσις ομως του Παντοδυναμου συνετιζει αυτον. 9 Οι μεγαλητεροι δειναι ειναι παντοτε σοφοι· ουτε οι γεροντες νοουσι κρισιν. 10 Δια τουτο ειπα, Ακουσατε μου· θελω φανερωσει και εγω την γνωμην μου. 11 Θελω λαλησει δια να αναπνευσω· θελω ανοιξει τα χειλη μου και αποκριθη. 12 Μη γενοιτο να γεινω προσωποληπτης, μηδε να κολακευσω ανθρωπον. 13 Διοτι δεν εξευρω να κολακευω· ο Ποιητης μου ηθελε με αναρπασει ευθυς.

Chapter 33

1 Δια τουτο, Ιωβ, ακουσον τωρα τας ομιλιας μου, και ακροασθητι παντας τους λογους μου. 2 Ιδου, τωρα ηνοιξα το στομα μου· η γλωσσα μου λαλει εν τω στοματι μου. 3 Οι λογοι μου θελουσι εισθαι κατα την ευθυτητα της καρδιας μου· και τα χειλη μου θελουσι προφερει γνωσιν καθαραν. 4 Το Πνευμα του Θεου με εκαμε και η πνοη του Παντοδυναμου με εζωοποιησεν. 5 Διοτι ειμαι πληρης λογων· το πνευμα εντος μου με αναγκαζει. 6 Ιδου, η κοιλια μου ειναι ως οινος οστις δεν ηνοιχθη· ειναι ετοιμη να σπαση, ως ασκοι γλευκους. 7 Θελω λαλησει δια να αναπνευσω· θελω ανοιξει τα χειλη μου και αποκριθη. 8 Μη γενοιτο να γεινω προσωποληπτης, μηδε να κολακευσω ανθρωπον. 9 Διοτι δεν εξευρω να κολακευω· ο Ποιητης μου ηθελε με αναρπασει ευθυς.
εμοί. 10 ιδον, ευρίσκει αφόρμας εναντίον μου· με νομίζει εχθρόν αυτού· 11 βαλλει τους ποδας μου εν τω ξυλω· παραφυλαττει πασς τας οδον. 12 Ιδον, κατα τουτο δεν εισαι δικαιος· θελω αποκριθη προς σε, διοτι ο θεος ειναι μεγαλητερος του ανθρωπου. 13 Δια τι αντιμαχεσαι προς αυτον; διοτι δεν διδει λογον εντοις σουεμιας των πραξεων αυτου. 14 Διοτι ο θεος λαλει απαξ και δις, αλλ ο ανθρωπος δεν προσεχει. 15 Εν ευνπιων, εν ορασει νυκτερινη, οτε βαθυς υπνος πιπτε επι τους ανθρωπους, οτε υπωνωσαν επι της κλινης· 16 τοτε ανοιγει τα ωτα των ανθρωπων και επισφραγιζει την προς αυτους νουθεσιαν· 17 δια να αποστρεψη τον ανθρωπον απο των πραξεων αυτου και να εκβαλη την υπερηφανιαν εκ του ανθρωπου. 18 Προλαμβανει την ψυχην αυτου απο του λακκου και την ζωην αυτου απο του να διαπερασθη υπο ρομφαις. 19 Παλιν, τιμωρειται με πονους επι της κλινης αυτου, και το πληθος των οστεων αυτου με δυνατους πονους· 20 ωστε η ζωη αυτου αποστρεψη τον αρτον και η ψυχη αυτου το επιθυμητο φαγητον· 21 δια τι αντιμαχεσαι προς αυτον; διοτι ο Θεος λαλει απαξ και δις, αλλ ο ανθρωπος δεν προσεχει. 22 Εν ενυπνιω, εν ορασει νυκτερινη, οτε βαθυς υπνος πιπτε επι τους ανθρωπους, οτε υπνωτσαν επι της κλινης· 23 τοτε ανοιγει τα ωτα των ανθρωπων, και επισφραγιζει την προς αυτους νουθεσιαν· 24 δια να αποστρεψη τον ανθρωπον απο των πραξεων αυτου και να εκβαλη την υπερηφανιαν εκ του ανθρωπου. 25 Εαν ηναι μηνυτης μετ' αυτου εις μεταξυ χιλιων, δια να αναγγειλη προς τον ανθρωπον την ευθυτητα αυτου· 26 τοτε θελει εισθαι ιλεως εις αυτον και θελει ειπει, Λυτρωσον αυτον απο τον λακκον· εγω ευρηκα εξιλασμον. 27 Εαν ηναι μηνυτης μετ' αυτου εις μεταξυ χιλιων, δια να αναγγειλη προς τον ανθρωπον την ευθυτητα αυτου· 28 τοτε θελει εισθαι ιλεως εις αυτον και θελει ειπει, Λυτρωσον αυτον απο τον λακκον· εγω ευρηκα εξιλασμον. 29 Εαν ηναι μηνυτης μετ' αυτου εις μεταξυ χιλιων, δια να αναγγειλη προς τον ανθρωπον την ευθυτητα αυτου· 30 τοτε θελει εισθαι ιλεως εις αυτον και θελει ειπει, Λυτρωσον αυτον απο τον λακκον· εγω ευρηκα εξιλασμον. 31 Προσεχε, Ιωβ, ακουσον μου· σιωπα, και εγω θελω λαλησει.
ανομία. 11Επειδή κατά το εργόν του ανθρώπου θέλει αποδώσει εἰς αὐτὸν, καὶ θέλει καμεῖ εκαστὸν νὰ εὑρη κατὰ τὴν ὀδὸν αὐτοῦ. 12Ναὶ, βεβαίως ο Θεὸς δὲν θέλει πραξῆι ασεβώς, οὔτε θέλει διαστρέψει ὁ Παντοδύναμος τὴν κρίσιν. 13Τις κατεστήσεν αὐτὸν εἰς τὴν κρίσιν; ἐὰν βάλη τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ανθρώπον, θέλει σὺρει εἰς αὐτὸν τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ τὴν πνοήν αὐτοῦ· 15πάσα σαρξ θέλει εἰπενεύσει ομοῦ, καὶ ο ἀνθρώπος θέλει εἰπεστρέψει εἰς τὸ χῶμα. 16Εὰν τῶρα εἰχαί συνεπιὶ αὐτόν τίτου· ακούσαν τὸν αὐτόν τό ἀκροαθῆτι τῆς φωνῆς τῶν λογῶν μου. 17Μὴπως κυβερνᾶ τὸν θεοῦ καταδικάσῃ τὸν κατ' ἐξοχήν δικαίον; 18ὁ λογεῖ πρὸς βασιλεὰν· ἀν ἀσεβῶς βασιλεὺς ἐργάζεται, καὶ ἀκούει τὸν πλουσίον μᾶλλον παρὰ τὸν πτωχὸν. 20Εὰν τῶρα εἶχαί συνεσίν· ἀκούσαν τὸ τοῦ θεοῦ φωνῆς τῶν λογῶν μου. 21Μὴπως κυβερνᾶ ὁ μισῶν τὴν εὐθυτῆτα; καὶ θέλεις καταδικάσῃ τὸν κατ' ἐξοχήν δικαίον; 22ὁ λογεῖ πρὸς βασιλεὰν· ἀν ἀσεβῶς βασιλεὺς βασιλεύει, καὶ ἀκούει τὸν πλουσίον μᾶλλον παρὰ τὸν πτωχὸν. 23Επειδή δὲν θελεῖ αφῆσει πλεῖον τὸν ἀνθρώπον νὰ εἰλθῇ εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ Θεοῦ. 24Θελεῖ συντρίψει ἀναρίθμητους ἰσχυροὺς καὶ βάλει αὐτοὺς ἀντ' αὐτῶν. 25Επειδή δὲν θελεῖ αφῆσει πλεῖον τὸν ἀνθρώπον νὰ εἰλθῇ εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ Θεοῦ. 26Κυβερνᾶ τὸν θεοῦ καταδικάσῃ τὸν κατ' ἐξοχήν δικαίον; 27οτ' ἐπειδή ἐξεκλίναν απ' αὐτὸν καὶ δεν εθεωρησαν οὐδὲμιαν τῶν οδῶν αὐτοῦ. 28Κυβερνᾶ τὸν θεοῦ καταδικάσῃ τὸν κατ' ἐξοχήν δικαίον; 29καὶ εκαμὸν νὰ εἰλθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ κραυγὴ τῶν πτωχῶν, καὶ ηκουσε τὴν φωνὴν τῶν τεθλιμμένων. 30Καὶ τὸν ἔθνος καὶ τὸν ἀνθρώπον τῶν ἐθνῶν ὑποκριτῆς, διὰ να μὴ βασιλευῃ υποκριτῆς, διὰ να μὴ παγιδευῃται ὁ λαὸς. 31Βεβαιῶς πρέπει νὰ λεγη τὸν θεοῦ· ἔπεαν, δὲν θελῶ πλεῖον πράξει· 32οτ' ἐπεὶ δεν βλέπω, σὺ διδάξατε· ἐαν ἐπράξα ασεβῆς, δὲν θελῶ πλεῖον πράξει. 33Αλλὰ μὴπως θέλει γεινεῖ κατὰ τὸν στόχασμόν σου; εἰτε σὺ αποβάλης εἰτε εκλεξης, αὐτὸς θέλει ανταποδώσει, καὶ σὺυχεῖ εἰς τὴν συνεσίν αὐτοῦ. 34Ανθρώπους καὶ καῦσημι το τον στόχασμόν σου; εἰτε σὺ αποβάλης εἰτε εκλεξης, αὐτὸς θέλει ανταποδώσει, καὶ σὺυχεῖ εἰς τὴν συνεσίν αὐτοῦ.
καταθλιβοντων καταβοωσι· κραυγαζουσιν ενεκεν του βραχιονος των ισχυρων· 10 Αλλ' ουδεις λεγει, που ειναι ο Θεος ο Ποιητης μου, οστις διδει ασματα εις την νυκτα, 11 Οστις συνετιζει ημας υπερ τα κτηνη της γης, και σοφιζει ημας υπερ τα πετεινα του ουρανου; 12 Αλλ' ουδεις λεγει, που ειναι ο Θεος ο Ποιητης μου, οστις διδει ασματα εις την νυκτα, 13 Ο Θεος βεβαιως δεν θελει εισακουσει της ματαιολογιας, ουδε θελει επιβλεψει ο Παντοδυναμος εις αυτην· 14 ποσον ολιγωτερον οταν συ λεγης, οτι δεν θελεις ιδει αυτον· η κρισις ομως ειναι ενωπιον αυτου· οθεν εχε το θαρρος σου επ' αυτον.

15 Αλλα τωρα, επειδη δεν επεσκεφθη εν τω θυμω αυτου και δεν παρετηρησε μετα μεγαλης αυστηροτητος, 16 δια τουτο ο Ιωβ ανοιγει το στομα αυτου ματαιως· επισωρευει λογους εν αγνωσια.

Chapter 36

1 Και ο Ελιου εξηκολουθησε και ειπεν· 2 Υπομεινον με ολιγον, και θελω σε διδαξει· διοτι εχω ετι λογους υπερ του Θεου. 3 Θελω λαβει τα επιχειρηματα μου μακροθεν, και θελω αποδωσει δικαιοσυνην εις τον Ποιητην μου· 4 διοτι οι λογοι μου επ' αληθειας δεν θελουσιν εισθαι ψευδεις· πλησιον σου ειναι ο τελειος κατην γνωσιν. 5 Ιδου, ο Θεος ειναι ισχυρος, ομως δεν καταφρονει ουδενα· ισχυρος εις δυναμιν σοφιας. 6 Δεν θελει ζωοποιησει τον ασεβη· εις δε τους πτωχους διδει το δικαιο. 7 Δεν αποσυρει τους οφθαλμους αυτου απο των δικαιων, αλλα και μετα βασιλεων βαλλει αυτους επι θρονου· μαλιστα καθιζει αυτους διαπαντος, και ειναι υψωμενοι. 8 Και εαν ηθελον εισθαι δεδεμενοι με δεσμα και πιασθη με σχοινια θλιψεως, 9 τοτε φανερονει εις αυτους τα εργα αυτων και τας παραβασεις αυτων, οτι υπερηυξησαν, 10 και ανοιγει το ωτιον αυτων εις διδασκαλιαν, και απο της ανομιας προσταζει να επιστρεψωσιν. 11 Εαν υπακουσωσι και δουλευσωσι, 12 θελουσι τελειωσει τας ημερας αυτων εν αγαθοις και τα ετη αυτων εν ευφροσυναις. 13 Αλλ' εαν δεν υπακουσωσι, θελουσι διαπερασθη υπο ρομφαις και θελουσι τελευτησει εν αγνωσια. 14 Οι δε υποκριται την καρδιαν επισωρευουσιν οργην· δεν θελουσι βοησει οταν δεση αυτους· 15 αυτοι αποθνησκουσιν εν τη νεοτητι, και η ζωη αυτων τελειονει μεταξυ των ασελγων.

16 Λυτρονει τον τεθλιμμενον εν τη θλιψει αυτου και ανοιγει τα ωτα αυτων εν συμφορα· και το παρατιθεμενον επι της τραπεζης σου θελει εισθαι πληρες παχους. 17 Αλλα συ εξεπληρωσας δικη και κρισις θελουσι σε καταλαβει. 18 Επειδη υπαρχει θυμος, προσεχε μη σε εξαφανιση δια της προσβολης αυτου· τοτε ουδε μη συναφει σε αυτους. 19 θελει αποβλεψει εις τα πλούτα σου, ουτε και θανατης σου, ουτε εις χρυσιν ουτε εις πασαν την ισχυν της δυναμεως; 20 Μη επιποθει την νυκτα, και θανατης σου, ουτε εις χρυσιν ουτε εις πασαν την ισχυν της δυναμεως; 21 Αλλα συ εξεπληρωσας δικη και κρισις θελουσι σε καταλαβει. 22 Ιδου, ο Θεος ειναι υψωμενος δια της δυναμεως 645
αυτον· τις διδασκει ως αυτος; 23 Τις διωρισεν εις αυτον την οδον αυτου; η τις δυναται να ειπη, Επραξας ανομιαν; 24 Ενθυμου να μεγαλυνης το εργον αυτου, το οποιον θεωρουσιν οι ανθρωποι. 25 Πας ανθρωπος βλεπει αυτο· ο ανθρωπος θεωρει αυτο μακροθεν. 26 Ιδου, ο Θεος ειναι μεγας και ακατανοητος εις ημας, και ο αριθμος των ετων αυτου ανεξερευνητος. 27 Ταν ανασυρη τας ρανιδας του υδατος, αυται καταχεουσιν εκ των ατμων αυτου βροχην, 28 η τις δυναται να ειπη, Επραξας ανομιαν; 29 Ιδου, ο ανθρωπος βλεπει αυτο· ο ανθρωπος θεωρει αυτο μακροθεν. 30 Πας ανθρωπος βλεπει αυτο· ο ανθρωπος θεωρει αυτο μακροθεν. 31 ισοι ο Θεος ειναι μεγας και ακατανοητος εις ημας, και ο αριθμος των ετων αυτου ανεξερευνητος. 32 Εν ταις παλαμαις αυτου κρυπτει την αστραπην· και προσταζει αυτην εις ο, τι εχει να απαντηση. 33 Παραγγελλει εις αυτην υπερ του φιλου αυτου, κατα δε του ασεβους ετοιμαζει οργην.

Chapter 37

1 Εις τουτο ετι η καρδια μου τρεμει και εκπηδα απο του τοπου αυτης. 2 Ακουσατε προσεκτικως την τρομεραν φωνην αυτου και τον ηχον τον εξερχομεν εκ του στοματος αυτου. 3 Αποστελλει αυτην υποκατω παντος του ουρανου και το φως αυτου επι τα εσχατα της γης. 4 Κατοπιν αυτου βοα φωνη· βροντα με την φωνην της μεγαλωσυνης αυτου· και δεν θελει στησει αυτα, αφου η φωνη αυτου ακουσθη. 5 Ο Θεος βροντα θαυμασιως με την φωνην αυτου· καμνει μεγαλεια, και δεν εννοουμεν. 6 Διοτι λεγει προς την χιονα, γινου επι την γην· και προς την ψεκαδα και προς τον υετον της δυναμεως αυτου. 7 Κατασφραγιζει την χειρα παντος ανθρωπου· δια να γνωρισωσι πανες οι ανθρωποι το εργον αυτου. 8 Τοτε τα θηρια εισερχονται εις τα σπηλαια και κατασκηνουσιν εν τοις τοποις αυτων. 9 Ο Θεος βροντα θαυμασιως με την φωνην αυτου· καμνει μεγαλεια, και δεν εννοουμεν. 10 Διοτι λεγει προς την χιονα, γινου επι την γην· και προς την ψεκαδα και προς τον υετον της δυναμεως αυτου. 11 Κατασφραγιζει την χειρα παντος ανθρωπου· δια να γνωρισωσι πανες οι ανθρωποι το εργον αυτου. 12 Τοτε τα θηρια εισερχονται εις τα σπηλαια και κατασκηνουσιν εν τοις τοποις αυτων. 13 Κατασφραγιζει την χειρα παντος ανθρωπου· δια να γνωρισωσι πανες οι ανθρωποι το εργον αυτου. 14 Τοτε τα θηρια εισερχονται εις τα σπηλαια και κατασκηνουσιν εν τοις τοποις αυτων. 15 Εκ του νοτου ερχεται ο ανεμοστροβιλος, και το ψυχος εκ του βορρα. 16 Εκ του φυσηματος του Θεου διδεται παγος· και το πλατος των υδατων στερεουται. 17 Παλιν η γαληνη διασκεδαζει την νεφελην· το φως αυτου διασκορπιζει τα νεφη· και αυτα περιφερονται κυκλω υπο τας οδηγιας αυτου, δια να καμνωσι παν ο, τι προσταζει εις αυτα επι το προσωπον της οικουμενης· και αυτα να ερχωνται, η δια παιδειαν, η δια την γην αυτου, η δια ελεος. 18 Ακροασθητι τουτο, Ιωβ· σταθητι και συλλογισθητι τα θαυμασια του Θεου. 19 Εννοεις πως ο Θεος διαταττει αυτα, και καμνει να λαμπη το φως της νεφελης αυτου; 20 Εννοεις τα ζυγοσταθμισματα των νεφων, τα θαυμασια του τελειου κατα την γνωσιν; 21 Δια τι τα ενδυματα σου ειναι θερμα, οταν αναπαυη την γην δια του νοτου; 22 Εξηπλωσας μετ' αυτου το στερεωμα το δυνατον ως κατοπτρον χυτον; 23 Δια ταις ανθρωποι να ειπωμεν προς αυτον· ημεις δεν δυναμεθα να διαταξωμεν τους λογους ημων εξ αιτιας του σκοτους. 24 Θελει αναγελθη προς αυτον, εαν εγω λαλω; εαν λαληση ανθρωπος, βεβαιως θελει καταποθη. 25 Τωρα δε οι ανθρωποι δεν δυνανται να ατενισωσιν εις το λαμπρον φως, το εν τω στερεωματι, αφου ο ανεμος περαση και καθαριση αυτο, χρυσαυγης καιρος ελθη απο βορρα. Φοβερα δοξα υπαρχει εν τω Θεω. 26 Τον Παντοδυναμον, δεν δυναμεθα να εννοησωμεν αυτον· ειναι υπεροχος κατα την δυναμιν και κατα την κρισιν και κατα
το πλήθος της δικαιοσύνης, δεν καταθλιβεί. 24Δια τούτο οι ανθρώποι φοβούνται αυτόν· ούδεις
σοφος την καρδιάν δύναται να εννοήση αυτόν.

Chapter 38

1Τότε απεκρίθη ο Κυρίος προς τον Ιωβ εκ του ανεμοστροβίλου και εἶπε· 2Τις αυτός, οστις
σκοτίζει την βουλήν μου διὰ λόγων ασυνετών; 3Ζώσων ἡδη τὴν οσφὺν σου ως ανήρ· διοτι
θέλω σε ερωτήσω, και φανερώσω μοι. 4Ποιος ουδεὶς σοφός την καρδιάν δυναται να εννοηση αυτον.
5Τις εθέσε τα μέτρα αυτής, εαν εξευρηση; ἣ τις ἡπλώσε σταθμην ἐπ’ αὐτήν; 6Επι τινος εἶναι
estηριγμενα τα θεμελια αυτης; ἥ τις εθέσε τον ακρογωνιαιον λιθον αὐτης, 7ἑτο τε αστρα της
αυγης εψαλλον ομου και παντες οι υιοι του Θεου ἀλαζον; 8ἡ τις συνεκλεισε την θαλάσσαν με
θυρας, οτε εξορμωσα εξηλθεν εκ μητρας; 9οτε περιεβαλον αυτην με νεφελην και με ομιχλην
εσπαργανωσα αυτην, 10και περιωρισα αυτην δια προσταγματος μου, και εβαλον μοχλους και
πυλας, 11και ειπα, Εως αυτου θελεις ερχεσθαι και δεν θελει υπερβη· και εδω θελει συντριβεσθαι
η υπερηφανια των κυματων σου; 12Προσεταξας συ την πρωιαν επι των ημερων σου; εδειξας εις
tην αυγην τον τοπον αυτης, 13δια να πιαση τα εσχατα της γης, ωστε οι κακουργοι να εκτιναχθωσιν
απ' αυτης; 14Αυτη μεταμορφουται ως πηλος σφραγιζομενος· και τα παντα παρουσιαζονται ως
στολη. 15Και το φως των ασεβων αφαιρειται απ' αυτων, ο δε βραχιων των υπερηφανων
συντριβεται. 16Εισηλθες εως των πηγων της θαλασσης; η περιεπατησας εις εξιχνιασιν της αβυσσου;
17Ηνοιχθησαν εις σε του θανατου αι πυλαι; η ειδες τας θυρας της σκιας του θανατου; 18Ἐγνωρισας
tο πλατος της γης; απαγγειλον, εαν ενοησας παντα ταυτα.
19Ποιος ειναι η οδος της κατοικιας του φωτος; και του σκοτους, που ειναι ο τοπος αυτου, 20δια να συλλαβης αυτο εις το οριον αυτου και να γνωριση τας τριβους της οικιας αυτου; 21Γνωριζεις αυτο, διοτι ο
αριθμος των ημερων σου ειναι πολυς; 22Εισηλθες εις τους θησαυρους της χιονος; η ειδες τους
θησαυρους της χαλαζης, 23τους οποιους φυλαττω δια τον καιρον της θλιψεως δια την ημεραν
tης μαχης και του πολεμου; 24Δια τινος οδου διαδελθεται το φως, ο δ ανατολικος ανεμος διαχεεται
eπι την γην; 25Τις ηνοιξε ρυακας δια τας ραγδαις βροντης, η δρομον δια την ασπρην της βροντης,
26δια να φερη βροχην επι γην ακατοικητον, εις ερημον, οπου ανθρωποι δεν υπαρχει, 27δια να
χορταση την αβατον και ακατοικητον, και να αναβλαστηση τον βλαστον της χλως; 28Εχει πατερα
η βροχη; τις εγγενης τας σταγονας της δροσου; 29Απο μητρας τινος εξερχεται ο παγος; και την
παχνην του ουρανου, τις εγεννησε; 30Τα υδατα σκληρυνονται ως λιθος, και το προσωπον της
αβυσσου πηγνυεται. 31Δυνασαι να δεσμευσης τας γλυκειας επιρροας της Πλειαδος η να λυσης τα
desmeiouς τας γλυκειας epirrhoas της Πλειαδος η να λυσης τα
desmeiouς τας γλυκειας epirrhoas της Πλειαδος η να λυσης τα
desmeiouς τας γλυκειας epirrhoas της Πλειαδος η να λυσης τα
desmeiouς τας γλυκειας epirrhoas της Πλειαδος η να λυσης τα
desmeiouς τας γλυκειας epirrhoas της Πλειαδος η να λυσης τα
desmeiouς τας γλυκειας epirrhoas της Πλειαδος η να λυσης τα
desmeiouς τας γλυκειας epirrhoas της Πλειαδος η να λυσης τα
προς σε, ιδού, ημείς; 36Τις εβάλε σοφιάν εντὸς του ανθρώπου; η τις εδωκε συνεσίν εἰς την καρδίαν αυτοῦ; 37Τις δύναται να αριθμήση τα νεφή δια σοφίας; η τις δύναται να κενονη τα δοχεῖα του ουρανοῦ, 38δια να χωνεύῃ το χωμα εἰς συμπῆξιν καὶ οἱ βωλοὶ να συγκάλλωνται; 39Θελείς κυνηγῆσαι θηραμά διά τον λέωνα; η χορτασει την ορεξιν των σκυμνων; 40οταν κοιτωνται εν τοις σπηλαίοις καὶ καθηνται εἰς τους κρυπτηρας δία να ενεδρευσι; 41Τις ετοίμαζει εἰς τὸν κορακα την τροφήν αυτοῦ, οταν οι νεοσσοί αυτοῦ κραζωσί πρὸς τὸν θεον, περιπλανώμενοι δι' ἐλλειψίν τροφῆς;

Chapter 39

1Γνωρίζεις τὸν καιρὸν τοῦ τοκετοῦ τῶν αγρίων αἰγῶν τοῦ βραχοῦ; δύνασαι να σημείωσης ποτὲ γεννῶσιν αἱ ἐλαφοὶ; 2Δύνασαι να αριθμήσῃς τὸν καιρὸν τοκετοῦ αὐτῶν; 3Αυτὰ συγκαμπτονται, γεννῶσι τὰ παιδιὰ αὐτῶν, ἐλευθερονται απὸ τῶν ὦδινῶν αὐτῶν. 4Τὰ τέκνα αὐτῶν εὐδυναμοῦνται, αὐξῶνται εἰς τὴν φατνήν, καὶ τὰ βωλοὶ να συγκολλοῦνται; 5Θελεῖς κυνηγῆσαι θηραμά διὰ τὸν λέωνα; η χορτασεῖ τὴν ορεξιν τῶν σκυμνῶν, 6οταν κοιτῶνται εἰς τὰς σπηλαίας καὶ καθηντῶν εἰς τὰς κρυπτηρας διὰ να ενεδρευσί; 7Καταγελά τοῦ θορύβου τῆς πόλεως· δὲν ακούει τὴν κραυγήν του εργοδιώκτου. 8Κατασκοπεῖ τὰ ὄρη διὰ βοσκῆν αὐτοῦ, καὶ ὑπάγει παντίν ἐντὸς τῆς πεδιάδος. 9Θελεῖ εὐχαριστῆσην τὸν ἀγριόν ἐν πάσῃ σελήνῃ, καὶ ἀποπληροῖ τὸν σπορὸν τοῦ σπείρων τοῦ νεκροῦ; 10Δύνασαι να δέσῃς τὸν μονόκερον μετὰ τοῦ δεσμοῦ αὐτοῦ πρὸς αἰτίαν; 11Θελεῖς κυνηγῆσαι τὸν δεσμοῦ αὐτοῦ χωνεύειν, διὸ ὁ δυναμικὸς αὐτοῦ εἶναι μεγάλης; 12Θελεῖς αφέσει τὴν εργασίαν αὐτοῦ, διὸ ὁ δυναμικὸς αὐτοῦ ἐνεδρεύειν εἰς τὴν φατνήνα; 13Εδώκας τὰς ωραίας πτερύγας εἰς τοὺς ταῦτας; ἡ πτερύγας καὶ πτέρα εἰς τὴν στρουθοκαμηλοῦν; 14῾Ητις αφίνει τὰ ὦα αὐτῆς εἰς τὴν γῆν καὶ θάλπει αὐτῇ ἐπὶ τοῦ χωμάτος, 15καὶ λήψομεν ὅτι ποὺς εὑρίσκει εἰς συντρίψιν αὐτά, ἡ τὸ θηρίου τοῦ ἄγρου να καταπατήσῃ αὐτά; 16σκληρύνει κατὰ τῶν τεκνῶν αὐτῶς, ὡς να μὴ ἦν αὐτῆς· ματαιώς εἰκοπιάζει, μη φοβουμένη 17διὸ ὁ θεὸς στηρίζει αὐτήν ἀπὸ σοφίας καὶ δὲν ἐμοιράσεις εἰς αὐτῆς συνεσίν· 18σαφῶς σηκονεῖ ορθίος, καταγελά τῆς προσταγῆς αὐτοῦ. 19Συ εδώκας δυνάμην εἰς τὸν καιρὸν τοῦ τοκετοῦ τῶν αγρίων αἰγῶν τοῦ βραχοῦ; δύνασαι να σημείωσης ποτὲ γεννῶσιν αἱ ἐλαφοὶ; 20δυνασαι να αριθμήσῃς τους μηνας τοὺς οποίους πληροῦσιν; 21δυνασαι να αριθμήσῃς τοὺς μηνας τοὺς οποῖους πληροῦσιν; 22καταγελά τοῦ θορύβου τῆς πόλεως· δὲν ακούει τὴν κραυγήν του εργοδιώκτου.
την φωλεαν αυτου εν τοις υψηλοις; 28Κατοικει επι βραχου και διατριβει, επι αποτομου βραχου και επι αβατων τοπων 29εκειθεν αναζητει τροφην' οι οφθαλμοι αυτου σκοπευουσι μακροθεν 30και οι νεοσσοι αυτου αιμα πινουσι' και οπυν πτωματα, εκει και αυτος.

Chapter 40

1Ο Κυριος απεκριθη ετι προς τον Ιωβ και ειπεν· 2Ο διαδικαζομενος προς τον Παντοδυναμον θελει διδαξει αυτον; ο ελεγχων τον Θεον ας αποκριθη προς τουτο. 3Τοτε ο Ιωβ απεκριθη προς τον Κυριον και ειπεν· 4Ιδου, εγω ειμαι ουτιδανος· τι δυναμαι να αποκριθω προς σε; θελω βαλει την χειρα μου επι το στομα μου· 5απαξ ελαλησα και δεν θελω αποκριθη πλεον· μαλιστα· αλλα δεν θελω επιπροσθεσει. 6Τοτε απεκριθη ο Κυριος προς τον Ιωβ εκ του ανεμοστροβιλου και ειπε· 7Ζωσον ηδη ως ανηρ την οσφυν σου· εγω θελω σε ερωτησει, και απαγγειλον μοι. 8Θελεις αρα αναιρεσει την κρισιν μου; θελεις με καταδικασει, δια να δικαιωθης; 9Εχεις βραχιονα ως ο Θεος; η δυνασαι να βροντας με φωνην ως αυτος; 10Στολισθητι τωρα μεγαλοπρεπειν και υπεροχην· και ενδυθητι δοξαν και ωραιοτητα. 11Εκχεε τας φλογας της οργης σου· και βλεπε παντα υπερηφανον και ταπεινονε αυτον. 12Βλεπε παντα υπερηφανον· κρημνιζε αυτον· και καταπατει τους ασεβεις εν τω τοπω αυτων. 13Κρυψον αυτους ομου εν τω χωματι· καλυψον τα προσωπα αυτων εν αφανεια. 14Τοτε και εγω θελω ομολογησει προς σε, οτι η δεξια σου δυναται να σε σωση. 15Ιδου τωρα, ο Βεεμωθ, τον οποιον εκαμα μετα σου, τρωγει χορτον ως βους. 16Ιδου τωρα, η δυναμις αυτου ειναι εν τοις νεφροις αυτου και η ισχυς αυτου εν τω ομφαλω της κοιλιας αυτου. 17Υψονει την ουραν αυτου ως κεδρον· τα νευρα των μηρων αυτου ειναι συμπεπλεγμενα. 18Τα οστα αυτου ειναι χαλκινοι σωληνες· τα οστα αυτου ως μοχλοι σιδηρου. 19Δυναται τις φανερα να συλλαβη αυτον; η δια παγιδων να διατρυπηση την ρινα αυτου; 20Διοτι τα ορη προμηθευουσι εις αυτον την τροφην, οπου παιζουσι παντα τα θηρια του αγρου. 21Πλαγιαζει υποκατω των σκιερων δενδρων, υπο την σκεπην των καλαμων και εν τοις βαλτοις. 22Τα σκιερα δενδρα σκεπαζουσιν αυτον με την σκιαν αυτων· αι ιτεαι των ρυακων περικαλυπτουσιν αυτον. 23Ιδου, εαν πλημμυριση ποταμος, δεν σπευδει να φυγη· εχει θαρρος, και αν ο Ιορδανης προσβαλλη εις το στομα αυτου. 24Δυναται τις φανερα να συλλαβη αυτον; η δια παγιδων να διατρυπηση την ρινα αυτου;

Chapter 41

1Δυνασαι να συρης εξω τον Λευιαθαν δια αγκιστρου; η να περιδεσης την γλωσσαν αυτου με φορβιαν; 2Δυνασαι να βαλης χαλινον εις την ρινα αυτου; η να τρυπησης την σιαγονα αυτου με ακανθαν; 3Θελει πληθυνει προς σε ικεσιας; θελει σοι λαλησει μετα γλυκυτητος; 4Θελει καμει
συνθηκην μετα σου; θελεις παρει αυτον δια δουλον παντοτεινον; 5 θελεις παιζει μετ' αυτου ως μετα πτηνου; η θελεις δεσει αυτον δια τας θεραπαινας σου; 6 Θελουσι καμει οι φιλοι συμποσιον εξ αυτου; θελουσι μοιρασει αυτον μεταξυ των εμπορων; 7 Δυνασαι να γεμιση το δερμα αυτου με βελη; η την κεφαλην αυτου με αλιευτικα καμακια; 8 Βαλε την χειρα σου επ' αυτου· ενθυμηθητι τον πολεμον· μη καμης πλεον τουτο. 9 ιδου, η ελπις να πιαση τις αυτον ειναι ματαια· δεν ηθελε μαλιστα εκπλαγη εις την θεωριαν αυτου; 10 Ουδεις ειναι τοσον τολμηρος ωστε να εγειρη αυτον· και τις δυναται να σταθη εμπροσθεν εμου; 11 Τις προτερον εδωκεν εις εμε και να ανταποδοσω; τα υποκατω παντος του ουρανου ειναι εμου. 12 Δεν θελω σιωπησει τα μελη αυτου ουδε την δυναμιν ουδε την ευαρεστον αυτου συμμετριαν. 13 Τις να εξιχνιαση την επιφανειαν του ενδυματος αυτου; τις να εισελθη εντος των διπλων σιαγονων αυτου; 14 Δυνασαι να γεμισης το δερμα αυτου με βελη; η την κεφαλην αυτου με αλιευτικα καμακια; 15 Βαλε την χειρα σου επ' αυτον· ενθυμηθητι τον πολεμον· μη καμης πλεον τουτο.

Chapter 42

1 Τοτε απεκριθη ο Ιωβ προς τον Κυριον και ειπεν· 2 Εξευρω οτι δυνασαι τα παντα, και ουδεις στοχασμος σου δυναται να εμποδισθη. 3 Τις ουτος ο κρυπτων την βουλην ασυνετως; Εγω λοιπον προεφερα εκεινο, το οποιον δεν ενοουν. Πραγματα υπερθαυμαστα δι' εμε, τα οποια δεν εγνωριζον.
4 Ακουσον, δεομαι· και εγω δεομαι· θελω γιατί ερωτησει, και συ διδαξον με. 5 Ηκουον περι σου
με την ακοην του ωτιου, αλλα τωρα ο θυμος μου σε βλεπει· 6δια τουτο βδελυττουμαι εμαυτον,
και μετανοω εν χωματι και σποδω. 7Αφου δε ο Κυριος ελαλησε τους λογους τουτους προς τον
Ιωβ, ειπεν ο Κυριος προς Ελιφας τον Θαιμανιτην, Ο θυμος μου εξηφθη κατα σου και κατα των δυο
φιλων σου· διοτι δεν ελαλησει περι εμου το ορθον ως ο δουλος μου Ιωβ: 8δια τουτο λαβετε τωρα
eις εαυτους επτα μοσχους και επτα κριους και υπαγετε προς τον δουλον μου Ιωβ, και προσφερετε
ολοκαυτωμα υπερ εαυτων· 9Και υπηγον Ελιφας ο Θαιμανιτης και Βιλδαδ ο Σαυχιτης
και Σωφαρ ο Νααμαθιτης, και εκαμον ως προσεταξεν εις αυτους ο Κυριος· ο δε Κυριος εδεχθη το
προσωπον του Ιωβ.

10Και εστρεψεν ο Κυριος την αιχμαλωσιαν του Ιωβ, αφου προσηυχηθη υπερ
tων φιλων αυτου· και εδωκεν ο Κυριος εις τον Ιωβ διπλασια παντων των οσα ειχε προτερον.

11Τοτε ηλθον προς αυτον παντες οι αδελφοι αυτου και πασαι αι αδελφαι αυτου και παντες οι
gνωριζοντες αυτον προτερον, και εφαγον αρτον μετ' αυτου εν τω οικω αυτου· και εδωκαν εκαστος εις αυτον εν αργυριον και εκαστος εν χρυσουν ενωτιον.

12Και ευλογησεν ο Κυριος τα εσχατα του Ιωβ μαλλον παρα τα πρωτα· ωστε απεκτησε δεκατεσσαρας χιλιαδας προβατων
και εξακισχισις καμηλους και χιλιας ζευγη βοων και χιλιας ονους.

13Εγεννηθησαν ετι εις αυτον επτα υιοι και τρεις θυγατερες·

14και εκαλεσε το ονομα της πρωτης Ιεμιμα· και το ονομα της
dευτερας Κεσια· και το ονομα της τριτης Κερεν-αππουχ·

15και δεν ευρισκοντο εφ' ολης της γης
gυναικες ρωμαιοις και οι θυγατερες του Ιωβ· και ο πατηρ αυτων εδωκεν εις αυτας κληρονομιαν
μεταξυ των αδελφων αυτων.

16Μετα ταυτα εζησεν ο Ιωβ εκατον τεσσαρακοντα ετη, και ειδε τους
υιους αυτου και τους υιους των υιων αυτου, τεταρτην γενεαν.

17και ετελευτησεν ο Ιωβ, γερων
και πληρης ημερων.

Psalms

Chapter 1

1Μακαριος ο ανθρωπος, οστις δεν περιεπατησεν εν βουλη ασεβων, και εν οδω αμαρτωλων
dεν εσταθη, και επι καθεδρας χλευαστων δεν εκαθησεν· 2αλλ' εν τω νομω του Κυριου ειναι το
θελημα αυτου, και εν τω νομω αυτου μελετα ημεραν και νυκτα. 3Και θελει εισθαι ως δενδρον
πεφυτευμενον παρα τους ρυακας των υδατων, το οποιον διδει τον καρπον αυτου εν τω καιρω
αυτου, και το φυλλον αυτου δεν μαραινεται· και παντα, οσα αν πραττη, θελουσιν ευοδωθη.
4Δεν
θελουσιν εισθαι ουτως οι ασεβεις· αλλ' ως το λεπτον αχυρον, το οποιον εκριπτει ο ανεμος. 5Δια

651 Anonymous
τουτο δεν θελουσι εγερθη οι ασεβεις εν τη κρισει, ουδε οι αμαρτωλοι εν τη συναξι των δικαιων. 6Διοτι γνωριζει ο Κυριος την οδον των δικαιων· η δε οδος των ασεβων θελει απολεσθη.

Chapter 2

1Δια τι εφρυαξαν τα εθνη και οι λαοι εμελετησαν ματαια; 2Παρεσταθησαν οι βασιλεις της γης, και οι αρχοντες συνηχθησαν ομου, κατα του Κυριου, και κατα του χριστου αυτου, λεγοντες, 3Ας διασπασωμεν τους δεσμους αυτων, και ας απορριψωμεν αφ' ημων τας αλυσεις αυτων. 4Ο καθημενος εν ουρανοις θελει γελασει· ο Κυριος θελει εκμυκτηρισει αυτους. 5Τοτε θελει λαλησει προς αυτους εν τη οργη αυτου, και εν τω θυμω αυτου θελει συνταραξει αυτους. 6Αλλ' εγω, θελει ειπει, εχρισα τον Βασιλεα μου επι Σιων, το ορος το αγιον μου. 7Εγω θελω αναγγειλει το προσταγμα· ο Κυριος ειπε προς εμε, Υιος μου εισαι συ· εγω σημερον σε εγεννησα· 8Ζητησον παρ' εμου, και θελω σοι δωσει αναστασιν αυτους, και ιδιοκτησιαν αυτους εν ραβδω σιδηρα· ως σκευος κεραμεως θελεις συντριψει αυτους. 9Τωρα λοιπον, βασιλεις, συνετισθητε· διδαχθητε, κριται της γης. 10Φιλειτε τον Υιον, μηποτε οργισθη, και απολεσθητε εκ της οδου, οταν εξαφθη ταχεως ο θυμος αυτου. Μακαριοι παντες οι πεποιθοτες επ' αυτου.

Chapter 3

1«Ψαλμος του Δαβιδ, οτε εφυγεν απ' εμπροσθεν του υιου αυτου Αβεσσαλωμ.» Κυριε, ποσον επληθυνθησαν οι εχθροι μου πολλοι επανιστανται επ' εμε· 2πολλοι λεγουσι περι της ψυχης μου, δεν ειναι δι' αυτον σωτηρια εν τω Θεω· Διαψαλμα. 3Αλλα συ, Κυριε, εισαι η ασπις μου, η δοξα μου και ο υψονων την κεφαλην μου. 4Εκραξα με την φωνην μου προς τον Κυριον, και εισηκουσε μου εκ του ορους του αγιου αυτου. Διαψαλμα. 5Εγω επλαγιασα και εκοιμηθην· διοτι ο Κυριος με υποστηριζει. 6Δεν θελω φοβηθη απο μυριαδων λαου των αντιπαρατασσομενων κατ' εμου κυκλω. 7Αναστηθι, Κυριε· σωσον με, Θεε μου· διοτι συ επαταξας παντας τους εχθρους μου κατα της σιαγονος· συνετριψας τους οδοντας των ασεβων. 8Του Κυριου ειναι η σωτηρια· επι τον λαον σου ειναι η ευλογια σου. Διαψαλμα.

Chapter 4

1«Εις τον πρωτον μουσικον, επι Νεγινωθ. Ψαλμος του Δαβιδ.» Οταν επικαλωμαι, εισακουε μου θεε της δικαιουσης μου· εν στενωχωρια με επλατυνας· ελεησον με και εισακουσον της
προσευχής μου. 2 Ὑιοὶ ανθρώπων, εἰς τὴν δοξάν μου εἰς καταισχύνην, αγαπάτε
ματαιοτήτα καὶ ζητεῖτε ψευδός; Διαψαλμα. 3 Ἀλλὰ μαθετε ὅτι εξελεξεν ο Κυριος τον οσιόν αυτοῦ
ο Κυριος θελε ακουσει, οταν κραζω προς αυτον. 4Οργίζεσθε καὶ μη αμαρτανετε· λαλείτε εν ταῖς
cαρδίαις ὑμῶν επί τῆς κλίνης ὑμῶν καὶ ἕσυχατε. Διαψαλμα. 5Θυσιασατε θυσιας δικαιοσύνης
cαι ζητεῖτε φως του προσώπου σου, Κυριε. 6 Εδώκασαν μεγαλιτερὰν ευφροσύνην εἰς τήν καρδιάν μου,
παρ' οὐσίαν απολαμβάνουσιν αυτοί, οταν πληθυνήται ὁ σιτος αὐτῶν καὶ ὁ οἶνος αὐτῶν. 8Εν εἰρήνῃ
θέλω καὶ πλαγιάσεται καὶ κοιμηθή· διότι σὺ μόνος, Κυριε, με κατοικίζεις εν ασφαλείᾳ.

Chapter 5

1 «Εἰς τὸν πρῶτον μουσικὸν, επὶ Νεγιλωθ. Ψάλμος του Δαβιδ.» Ἀκροασθητ, Κυριε, τοὺς λόγους
μου· νοςον τὸν στενάγμον μου. 2Προσέχον εἰς τὴν φωνὴν τῆς κραυγῆς μου, Βασίλει μου καὶ
Θεε μου· διότι εἰς κελών προσευχὴσθη. 3Κυριε, τὸ πρῶτον εὐλογεῖται τὴν φωνὴν μου· τὸ πρῶτο
θέλω παρασταθῆ εἰς καὶ θέλω προσδοκᾶ. 4Διότι δὲν εἰσάχτω τῆς θελήσεως την ομολογίαν· ο
πονηρευομένος δὲν θέλει κατοικεῖν πλησίον σου. 5Οὐδέ θέλεις ομολογήσεις της αφορμῆς τινος
καὶ αποστασίαν τῆς ψυχῆς αὐτῶν· μισεῖς πάντας τοὺς εργατας τῆς ανομίας. 6Θελεῖς εξολοθρέψεις τοὺς εὐλαβους
τῷ πάσῃς τῆς θαλάσσης· θελεῖς κυρίως τὸν αἰμοβορόν καὶ τὸν δολιον. 7 Διότι δὲν εἰσάχτω
τοῦ Θεοῦ· οὐδὲ θελεῖς τὸν κακόν· οὐδὲ θελεῖς τὸν βασανιστήν. 8Εν εἰρήνῃ
θελεῖς καὶ πλαγιάσεται καὶ κοιμηθή· διότι σὺ μόνος, Κυριε, με κατοικίζεις εν ασφαλείᾳ.

Chapter 6

1 «Εἰς τὸν πρῶτον μουσικὸν, επὶ Νεγινωθ, επὶ Σεμινιθ. Ψάλμος του Δαβιδ.» Κυριε, μη με ελεγξῆς
ἐν τῇ θυμῷ σου, μηδὲ ἐν τῇ θυμῷ σου πατερείσῃς με. 2Ελεησόν με, Κυριε, διότι εἰμαι αδύνατος·
ιατρέσθων με, Κυριε, διότι εὑρήσεται τῷ σοφῷ σῶ: 3Καὶ η ψυχή μου εὐλογηθής φόρα· αὐτὸ
σύ, Κυριε, εἰς τῆς ζωῆς τῆς ζωῆς σοφῷ· εἰς τὸν νομὸν σου· 4Επιστρεφόν, Κυριε· λυτρωσώ την ψυχήν μου· σωσόν με διὰ τὸ εὐλογηθήν: 5Διότι εἰς τὸν θανάτον δὲν υπάρχει εὐθύμησις περὶ σοῦ· εἰς τῷ καθά τις θελεί σε δοξολογησῆι;
Απεκαμον εν τω στεναγμω μου· ολην την νυκτα λουω την κλινην μου· με τα δακρυα μου καταβρεχω την στρωμνην μου.

Ο οφθαλμος μου εμαρανθη εκ της θλιψεως· εγηρασεν εξ αιτιας παντων των εχθρων μου.

Απομακρυνθητε απ' εμου, παντες οι εργαται της ανομιας, διοτι ηκουσεν ο Κυριος την φωνην του κλαυθμου μου.

Ηκουσεν ο Κυριος την δεησιν μου· ο Κυριος εδεχθη την προσευχην μου.

Ας αισχυνθωσι και ας ταραχθωσι σφοδρα παντες οι εχθροι μου· ας στραφωσιν εις τα οπισω· ας καταισχυνθωσιν αιφνιδιως.

Chapter 7

1 «Σιγαιων του Δαβιδ, το οποιον εψαλλεν εις τον Κυριον, δια τους λογους Χους του Βενιαμιτου.»

Κυριε ο Θεος μου, επι σε ελπιζω· σωσον με εκ παντων των διωκοντων με και ελευθερωσον με·

Κυριε ο Θεος μου, εαν εγω επραξα τουτο, εαν εις τας χειρας μου ηναι ανομια·

εαν ανταπεδωκα κακον εις τον ειρηνευοντα μετ' εμου, η κατεθλιψα τον αναιτιως διωκοντα με·

ας καταδιωξη ο εχθρος την ψυχην μου και ας φθαση αυτην· και ας καταπατηση εις γην την ζωην μου, και ας καταβαλη την δοξαν μου εις το χωμα. Διαψαλμα.

Αναστηθι, Κυριε, εν τη οργη σου· υψωθητι ενεκα της λυσσης των εχθρων μου· και εγερθητι δι' εμε εις την κρισιν την οποιαν προσεταξας.

Και η συναξις των λαων θελει σε κυκλωσει· και συ επιστρεψον, να καθησης υπερανωθεν αυτης εις υψος.

Ο Κυριος θελει κρινει τους λαους. Κρινον με, Κυριε, κατα την δικαιοσυνην μου, και κατα την ακεραιοτητα μου. Ας τελειωση πλεον η κακια των ασεβων· και στερεωσον τον δικαιον, συ ο Θεος ο δικαιος, ο εξεταζων καρδιας και νεφρους.

Η ασπις μου ειναι εν τω Θεω, οστις σωζει τους ευθεις την καρδιαν.

Ο Θεος ειναι κριτης δικαιος και Θεος οργιζομενος καθ' εκαστην ημεραν.

Εαν ο ασεβης δεν επιστραφη, θελει ακονισει την ρομφαιαν αυτου· ενετεινε το τοξον αυτου και ητοιμασεν αυτο·

και δι' αυτον ητοιμασεν οργανα θανατου· προσηρμοσε τα βελη αυτου εναντιον των διωκτων.

Ιδου, ο ασεβης κοιλοπονει ανομιαν· συνελαβε δε πονηριαν και εγεννησε ψευδος·

Εσκαψε λακκον και εβαθυνεν αυτον· πλην αυτος θελει πεσει εις τον βοθρον, τον οποιον εκαμεν.

Η πονηρια αυτου θελει επιστρεψει κατα της κεφαλης αυτου, και η καταδυναστεια αυτου θελει καταβη επι την κορυφην αυτου.

Εγω θελω επαινει τον Κυριον κατα την δικαιοσυνην αυτου, και θελω ψαλμωδει εις το ονομα Κυριου του Υψιστου.

Chapter 8

1 «Εις τον πρωτον μουσικον, επι Γιττιθ. Ψαλμος του Δαβιδ.»

Κυριε ο Κυριος ημων, ποσον ειναι θαυμαστον το ονομα σου εν παση τη γη· οστις εθεσας την δοξαν σου υπερανω των ουρανων. Εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων ητοιμασας αινεσιν ενεκα των εχθρων σου, δια να καταργησης
τον εχθρό και τον εκδίκητην. 3Όταν θεωρω τους ουρανους σου, το εργον των δακτυλών σου, 
την σεληνην και τους αστέρας, τα οποια συ εθεμελιωσας, 4Τι ειναι ο ανθρωπος, ωστε να ενθυμησαι 
αυτον; η ο υιος του ανθρωπου, ωστε να επισκεπτησαι αυτον; 5Συ δε εκαμες αυτον ολιγον τι 
κατωτερον των αγγελων, και με δοξαν και τιμην εστεφανωσας αυτον. 6Κατεστησας αυτον κυριον 
επι τα εργα των χειρων σου· παντα δε κατωτερον των αγγελων, και τους χθυσας της θαλασσης, 
pαντα τα διαπερασμένα τας οδους των αγγελων. 9Κυριε ο Κυριος ημων, ποσον ειναι 
θαυμαστον το υιος σου εν παση τη γη.

Chapter 9

1«Εις τον πρωτον μουσικον, επι Μουθ-λαββεν. Ψαλμος του Δαβιδ.» Θελω σε δοξολογησει,
Κυριε, εν ολη καρδια μου· θελω διηγηθη παντα τα θαυμασια σου. 2Θελω ευφρανθη και χαρη εν
σοι· θελω ψαλμωδησει εις το ονομα σου, Υψιστε. 3Όταν στραφωσιν οι εχθροι μου εις τα οπισω,
πεσωσι και αφανιθωσι οι οι προς αυτον· 4Διοτι συ εκαμες την κρισιν μου και την δικην μου.
εκαθησας επι θρονου κρινων εν δικαιοσυνη· 5Επετιμησας τα εθνη· εξωλοθρευσας τον ασεβη· και
κατηδαφισας πολεις· το μνημοσυνον αυτων εχαθη μετ' αυτων. 6Και ο Κυριος διαμενει εις τον
εις τον οικουμενην εν δικαιοσυνη· θελει κρινει τον αδην· παντα τα εθνη τα λησμονουντα τον
Θεον. 7Οι ασεβεις θελουσιν επιστραφη εις τον αδην· οι υοικουντα αυτους εν εις τον
κρισιν, την οπισω των πυλων του θανατου, 8Αναστηθι, Κυριε· ας μη ανθρωποι· ας κριθωσι τα 
εθνη ενωπιον σου. Διαψαλμα.

655
Chapter 10

1 Δια τι, Κυριε, ιστασαι μακροθεν; κρυπτεσαι εν καιρω θλιψεως; 2 Εν τη υπερηφανια του ασεβους κατακαιεται ο πτωχος· ας πιασθωσιν εν ταις πανουργιαις, τας οποιας διαλογιζονται. 3 Διοτι ο ασεβης καυχαται εις τας επιθυμιας της ψυχης αυτου, και ο πλεονεκτης μακαριζει εαυτον· καταφρονει τον Κυριον. 4 Ο ασεβης δια την αλαζονειαν του προσωπου αυτου δεν θελει εκζητησει τον Κυριον· παντες οι διαλογισμοι αυτου ειναι οτι δεν υπαρχει θεος. 5 Αι οδοι αυτου μολυνονται εν παντι καιρω· αι κρισεις σου ειναι πολυ υψηλα απο προσωπου αυτου· φυσα εναντιον παντων των εχθρων αυτου. 6 Ειπεν εν τη καρδια αυτου, δεν θελω σαλευθη απο γενεας εις γενεαν· διοτι δεν θελω πεσει εις δυστυχιαν. 7 Το στομα αυτου γεμει καταρας και απατης και δολου· υπο την γλωσσαν αυτου ειναι κακια και ανομια. 8 Καθηται εν ενεδρα των προαυλιων, εν αποκρυφοις, δια να φονευση τον αθωον· οι οφθαλμοι αυτου παραμονευουσι τον πενητα. 9 Κυπτει, χαμηλοει, δια να πεσωσιν οι πτωχοι εις τους ονυχας αυτου. 10 Ειπεν εν τη καρδια αυτου, ελησμονησεν ο Θεος· εκρυψε το προσωπον αυτου· δεν θελει ιδει ποτε. 11 Αναστηθι, Κυριε· Θεε, υψωσον την χειρα σου· μη λησμονησης τους τεθλιμμενους. 12 Δια τι παρωξυνεν ο ασεβης τον Θεον; ειπεν εν τη καρδια αυτου, Δεν θελεις εξετασει. 13 Ειδες· διοτι συ παρατηρεις την αδικιαν και την υβριν, δια να ανταποδωσης με την χειρα σου· εις σε αφιεροει ο πτωχος· εις τον ορφανον συ εισαι ο βοηθος. 14 Συντριψον τον βραχιονα του ασεβους και πονηρου· εξερευνησον την ασεβειαν αυτου, εωςου μη ευρης αυτην πλεον. 15 Ο Κυριος ειναι βασιλευς εις τον αιωνα του αιωνος· τα εθνη θελουσιν εξαλειφθη εκ της γης αυτου. 16 Κυριε, εισηκουσας την επιθυμιαν των πενητων· θελεις στηριξει την καρδιαν αυτων, θελεις καμει προσεκτικον το ωτιον σου· δια να κρινης τον ορφανον και τον τεταπεινωμενον, ωστε ο ανθρωπος ο γηινος να μη καταδυναστευη πλεον.

Chapter 11

1 «Εις τον πρωτον μουσικον. Ψαλμος του Δαβιδ.» Επι τον Κυριον πεποιθα· πως λεγετε εις την ψυχην μου, Φευγε εις το ορος σας, ως πτηνον; 2 Διοτι, ιδου, οι ασεβεις ενετειναν τοξον· ητοιμασαν τα βελη αυτων επι την χορδην, δια να τοξευσιν εν σκοτει τους ευθεις την καρδιαν. 3 Εαν τα θεμελια καταστραφωσιν, ο δικαιος τι δυναται να καμη; 4 Ο Κυριος ειναι εν τω ναω τω αγιω αυτου· ο Κυριος ειναι εν τω ουρανω εχει τον θρονον αυτου· το προσωπον αυτου βλεπει ευθυτητα. 5 Οι οφθαλμοι αυτου και τον βραχιονα του ασεβους και πονηρου· εξερευνησον την ασεβειαν αυτου, εωςου μη ευρης αυτην πλεον. 6 Ο Κυριος θελει βρεξει επι τους ασεβεις παγιδας· πυρ και θειον και ανεμοζαλη ειναι η μερις του ποτηριου αυτου. 7 Διοτι δικαιος ων ο Κυριος, αγαπα δικαιοσυνην τον πρωτον αυτου βλεπει ευθυτητα.
Chapter 12

1 «Εις τον πρωτόν μουσικόν, επί Σεμινιθ. Ψαλμός του Δαβίδ.» Σώζον, Κυρίε· διότι εξελίπειν οσίος, διότι εκαθήσαν οι φιλαλήθεις μεταξύ των υιών των ανθρώπων. 2 Εκαστός λαλεί ματαιότητα προς τον πλήσιον αυτού με χειλή δολία λαλοῦσιν απο διπλής καρδιάς. 3 Ας εξολοθρεύση τον Κυρίος παντα τα χειλη τα δολια, την γλώσσαν την μεγαλορρήμονα. 4 Διότι ειπον, Θελομεν υπερισχύσει διά της γλώσσης ημων' τα χειλη ημων ειναι ημετερα· τις θελει εισθαι κυριος εφ' ημας; 5 Δια την ταλαιπωρίαν των πτωχων, δια τον στεναγμον των πενητων, τωρα θελω εγερθη, λεγει ο Κυριος· θελω θεσει εν ασφαλεια εκεινον, κατα του οποιου φυσα ο ασεβης. 6 Τα λογια του Κυριου ειναι λογια καθαρα· αργυριον δεδοκιμασμεν εν πηλινω χωνευτηριω, κεκαθαρισμεν επταπλασιως.

Chapter 13

1 «Εις τον πρωτόν μουσικόν. Ψαλμός του Δαβίδ.» Εως ποτε, Κυρίε, θελεις με λησμονει διαπανος; εως ποτε θελεις κρυπτει το προσωπον σου απ' εμου; 2 Εως ποτε θελω εχει βουλας εν τη ψυχη μου, οδυνας καθ' ημεραν εν τη καρδια μου· εως ποτε θελει υψονεσθαι ο εχθρος μου επ' εμε; 3 Επιβλεψον· εισακουσον μου, Κυριε ο Θεος μου· φωτισον τους οφθαλμους μου, μηποτε υπνωσω τον υπνον του θανατου· 4 Μηποτε ειπη ο εχθρος μου, Υπερισχυσα κατ' αυτου, και οι θλιβοντες με αγαλλιασθωσιν, εαν σαλευθω. 5 Αλλ' εγω ηλπισα επι το ελεος σου· η καρδια μου θελει αγαλλεσθαι εις την σωτηριαν σου. 6 Θελω ψαλλει εις τον Κυριον, διοτι με αντημειψε.

Chapter 14

1 «Εις τον πρωτόν μουσικόν. Ψαλμός του Δαβίδ.» Ειπεν ο αφρων εν τη καρδια αυτου, δεν υπαρχει Θεος. Διεφθαρησαν· εγειναν βδελυροι εις τα εργα· δεν υπαρχει πραττων αγαθον. 2 Ο Κυριος διεκυψεν εξ ουρανου επι τους υιους των ανθρωπων δια να ιδη εαν ηναι τις εχων συνεσιν, εκζητων τον Θεον. 3 Παντες εξεκλιναν, ομου εξηχρειωθησαν· δεν υπαρχει παντων αγαθον· δεν υπαρχει ουδε εις. 4 Δεν εχουσι γνωσιν παντες την ανομιαν, οι κατατρωγοντες τον λαον μου ως βρωσιν αρτου; τον Κυριον δεν επικαλεσθησαν. 5 Εκει εφοβηθησαν φοβον· διοτι ο Θεος ειναι εν τη γενεα των δικαιων. 6 Κατησχυνατε την βουλην του πτωχου, διοτι ο Κυριος ειναι η καταφυγη αυτου. 7 Τις θελει δωσει εκ Σιων την σωτηριαν του Ισραηλ; οταν ο Κυριος επιστρεψη τον λαον αυτου απο της αιχμαλωσιας, θελει αγαλλεσθαι ο Ιακωβ, θελει ευφραινεσθαι ο Ισραηλ.
Chapter 15

1 «Ψαλμος του Δαβιδ.» Κυριε, τις θελει κατοικησει εν τη σκηνη σου; τις θελει κατοικησει εν τω ορει τω ορει; 2 ο περιπατων εν ακεραιοτητι και εργαζομενος δικαιοσυνην, και λαλων αληθειαν εν τη καρδια αυτου. 3 ο μη καταλαλων δια της γλωσσης αυτου, μηδε πραττων κακον εις τον φιλον αυτου, μηδε δεχομενος ονειδισμον κατα του πλησιον αυτου. 4 εις τους οφθαλμους αυτου καταφρονειται ο αχρειος· τις αντιμετωπιζειει εις τον πλησιον αυτου και δεν αθετει. 5 δεν διδει το αργυριον αυτου επι των καθενον, ουδε λαμβανει δωρα κατα του αθωου. Ο πραττων ταυτα δεν θελει σαλευθη εις τον αιωνα.

Chapter 16

1 «Μικταμ του Δαβιδ.» Φυλαξον με, Θεε, διοτι επι σε ηλπισα. 2 Συ ψυχη μου, ειπας προς τον Κυριον, συ εισαι ο Κυριος μου· η αγαθοτης μου δεν εκτεινεται εις σε· 3 Αλλες εις τους αγιους τους οντας εις τη γη και εις τους εξαιρετους, εις τους οποιους ειναι ολη μου η ευχαριστησις. 4 οι πονοι των τρεχοντων καταφερνει την ευθυτητα· εις τον κληρονομιαν αυτου και του ποτηριου μου· συ διαφυλαττεις τον κληρον μου. 5 Αι μεριδες μου επεσον εις τοπους τερπνους· ελαβον ωραιοτατην κληρονομιαν.

Chapter 17

1 «Προσευχη του Δαβιδ.» Ακουσον, Κυριε, το δικαιον· προσεξον εις την δεησιν μου· ακροασθητι την προσευχην μου, την γινομενην υπερ της δολια. 2 Ας εξελθη κρισις μου παρα του προσωπου σου, διοτι δεν θελεις αποτελεσματαν των κληρονομιων. 3 Ας εξελθη κρισις μου παρα του προσωπου σου, διοτι θελεις αποτελεσματαν των κληρονομιων. 4 Θελεις αποτελεσματαν των κληρονομιων. 5 Διοτι δεν θελεις αποτελεσματαν των κληρονομιων. 6 Διοτι δεν θελεις αποτελεσματαν των κληρονομιων. 7 Διοτι δεν θελεις αποτελεσματαν των κληρονομιων. 8 Διοτι δεν θελεις αποτελεσματαν των κληρονομιων. 9 Διοτι δεν θελεις αποτελεσματαν των κληρονομιων.
Κλίνον εἰς ὑπὸ τὸν σου, ἀκούσον τοὺς λόγους μου. 7 Θαυμάστωσον τα λόγια μου· φυλάξον ως κορην ὀφθαλμού. 8 Θαυμάστωσον τα ελέη σου, συ ο σωζων τους ελπιζοντας επι σε εκ των επανισταμενων κατα της δεξιας σου. 9 Θαυμάστωσον τα ελεη σου, συ ο σωζων τους ελπιζοντας επι σε εκ των επανισταμενων κατα της δεξιας σου. 10 Υπερεπαχυναν· το στόμα αυτων λαλει υπερηφανα. 11 Τοτε εσαλευθη και εντρομος εγεινεν η γη, και τα θεμελια των ορεων εταραχθησαν και εσαλευθησαν, διοτι ωργισθη. 12 Καπνος ανεβαινεν εκ των μυκτηρων αυτου, και ανθρακες ανηφθησαν απ' αυτου. 13 Και εθεσε το σκοτος αποκρυον τοπον αυτου· η σκηνη αυτου, περιξ αυτου ησαν υδατα σκοτεινα, νεφη πυκνα των αερων. 14 Και εβροντησεν εν ουρανοις ο Κυριος, και ο Υψιστος εδωκε την φωνην αυτου· χαλαζα και ανθρακες πυρος. 15 Και επεστειλε τα βελη αυτου και εσκορπισεν αυτους· και αστραπας επληθυνε και συνεταραξεν αυτους. 16 Και εφανησαν τα βαθη των υδατων και ανεκαλυφθησαν τα θεμελια της οικουμενης, απο της επιτιμησεως σου, Κυριε, απο του φυσηματος της πνοης των μυκτηρων σου. 17 Και εφανησαν τα βαθη των υδατων και ανεκαλυφθησαν τα θεμελια της οικουμενης, απο της επιτιμησεως σου, Κυριε, απο του φυσηματος της πνοης των μυκτηρων σου. 18 Και εφανησαν τα βαθη των υδατων και ανεκαλυφθησαν τα θεμελια της οικουμενης, απο της επιτιμησεως σου, Κυριε, απο του φυσηματος της πνοης των μυκτηρων σου.
και εκ των μισουντων με, διοτι ησαν δυνατωτεροι μου. 18 Προεφθασαν με εν τη ημερα της θλιψεως μου' αλλ' ο Κυριος εσταθη το αντιστηριγμα μου· αλλ' ο Κυριος εσταθη το αντιστηριγμα μου· κατα την καθαροτητα των χειρων μου ανταπεδωκεν εις εμε. 19 και εξηγαγε με εις ευρυχωριαν' ηλευθερωσε με διοτι ηυδοκησεν εις εμε. 20 Αντιθετως εν τη ημερα της θλιψεως μου· αλλ' ο Κυριος εσταθη το αντιστηριγμα μου· κατα την καθαροτητα των χειρων μου ανταπεδωκεν εις εμε. 21 και εξηγαγε με εις ευρυχωριαν· ηλευθερωσε με διοτι ηυδοκησεν εις εμε. 22 23 και εσταθην αμεμπτος προς αυτον, και εφυλαξθην απο της ανομιας μου. και ανταπεδωκεν εις εμε ο Κυριος κατα την δικαιοσυνην μου, κατα την καθαροτητα των χειρων μου εμπροσθεν των οφθαλμων αυτου. 24 Διοτι εφυλαξα τας οδους του Κυριου, και δεν ησεβησα εκκλινας απο του Θεου μου. 25 Διοτι πασαι αι κρισεις αυτου ησαν εμπροσθεν μου, και τα διαταγματα αυτου δεν απεμακρυνα απ' εμου· και εσταθην αμεμπτος προς αυτον, και εφυλαξθην απο της ανομιας μου. 26 Αντημειψε με ο Κυριος κατα την δικαιοσυνην μου· κατα την καθαροτητα των χειρων μου ανταπεδωκεν εις εμε. 27 Διοτι συ θελεις σωσει λαον τεθλιμμενον· μετα ανδρος τελειου τελειος θελεις εισθαι· μετα καθαρου, καθαρος θελεις εισθαι· και μετα διεστραμμενος διεστραμμενως θελεις φερθη. 28 Διοτι συ θελεις φωτισει τον λυχνον μου· Κυριος ο Θεος μου θελει φωτισει το σκοτος μου. 29 Διοτι δια σου θελω διασπασει στρατευμα, και δια του Θεου μου θελω υπερπηδησει τειχος. 30 Του Θεου, η οδος αυτου ειναι αμωμος· ο λογος του Κυριου ειναι δεδοκιμασμενος· ειναι ασπις παντων των ελπιζοντων επ' αυτον. 31 Διοτι τις Θεος πλην του Κυριου; και τις φρουριον πλην του Θεου ημων; ο Θεος ειναι ο περιζωννυων με δυναμιν, και καθιστων αμωμον την οδον μου. 32 Ο Θεος ειναι ο περιζωννυων με δυναμιν, και καθιστων αμωμον την οδον μου. 33 Καμνει τους ποδας μου ως των ελαφων και με στηνει επι τους υψηλους τοπους μου. 34 Διδασκει τας χειρας μου εις πολεμον, και αποκαθιστων αμωμον την οδον μου.
Chapter 19

1 «Εις τον πρωτον μουσικον. Ψαλμος του Δαβιδ.» Οι ουρανοι διηγουνται την δοξαν του Θεου, και το στερεωμα αναγγελλει το εργον των χειρων αυτου. 2 Η ημερα προς την ημεραν λαλει λογον, και η νυξ προς την νυκτα αναγγελλει γνωσιν. 3 Δεν ειναι λαλια ουδε λογος, των οποιων η φωνη δεν ακουεται. 4 Εις πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγος αυτων και εως των περατων της οικουμενης οι λογοι αυτων. Εν αυτοις εθεσε σκηνην δια τον ηλιον· 5 και αυτος εξερχεται ως νυμφιος εκ του θαλαμου αυτου· αγαλλεται ως ο ανδρειος εις το να τρεξη το σταδιον· 6 απ' ακρου του ουρανου ειναι η εξοδος αυτου· και το καταντημα αυτου εως ακρου αυτου· και δεν κρυπτεται ουδε απο της θερμοτητος αυτου. 7 Ο νομος του Κυριου ειναι αμωμος, επιστρεφων ψυχην· η μαρτυρια του Κυριου πιστη, σοφιζουσα τον απλουν· 8 τα διαταγματα του Κυριου ευθεα, ευφραινοντα καρδιαν· η εντολη του Κυριου λαμπρα, φωτιζουσα οφθαλμους· 9 ο φοβος του Κυριου καθαρος, διαμενων εις τον αιωνα· αι κρισεις του Κυριου αληθιναι, δικαιαι εν ταυτω· 10 πλεον επιθυμηται παρα το χρυσιον, μαλιστα παρα πληθος καθαρου χρυσιου, και γλυκυτεραι υπερ το μελι και τους σταλαγμους της κηρηθρας. 11 Ο δουλος σου μαλιστα νουθετειται δι' αυτων· εις την τηρησιν αυτων η ανταμοιβη ειναι μεγαλη. 12 Τις συναισθησεται τα εαυτου αμαρτηματα; καθαρισον με απο των κρυφιων αμαρτηματων. 13 Και ετι προφυλαξον τον δουλον σου απο υπερηφανιων· ας μη με κυριευσωσι· τοτε θελω εισθαι τελειος, και θελω καθαρισθη απο μεγαλης παρανομιας. 14 Ας ηναι ευαρεστα τα λογια του στοματος μου και η μελετη της καρδιας μου ενωπιον σου, Κυριε, φρουριον μου και λυτρωτα μου.

Chapter 20

1 «Εις τον πρωτον μουσικον. Ψαλμος του Δαβιδ.» Ο Κυριος να σου υπακουση εν ημερα θλιψεως το ονομα του Θεου του Ιακωβ να σε υπερασπιση. 2 Να σοι εξαποστειλη βοηθειαν εκ του αγιαστηριου και εκ της Σιων να σε υποστηριξη. 3 Να ενθυμηθη πασας τις προσφορας σου και να προσδεχθη το ολοκαυτωμα σου. Διαψαλμα. 4 Να σοι δωση κατα την καρδιαν σου και να εκπληρωση πασαν βουλην σου. 5 Εις την σωτηριαν σου θελομεν χαρη· και εις το ονομα του Θεου ημων θελομεν υψωσει τας σημαιας· ο Κυριος να εκπληρωση παντα τα αιτηματα σου. 6 Τωρα εγνωρισα οτι εσωσεν ο Κυριος τον χριστον αυτου· θελει εισακουσει αυτου εκ του ουρανου της αγιοτητος αυτου· η σωτηρια της δεξιας αυτου γινεται εν δυναμει. 7 Οι μεν εις αμαξας, οι δε εις ιππους, αλλ' ημεις εις το ονομα Κυριου του Θεου ημων θελομεν καυχασθαι· οι αυτοι συνεκαμφθησαν και επεσον· ημεις δε ανεστημεν και ανωρθωθημεν. 8 Κυριε, σωσον τον βασιλεα· και εισακουσον ημων, καθ' ην ημεραν σε επικαλεσθωμεν.
Chapter 21

1 «Εις τον πρωτον μουσικον. Ψαλμος του Δαβιδ.» Κυριε, εν τη δυναμει σου θελει ευφραινεσθαι ο βασιλευς· και ποσον θελει υπεραγαλλεσθαι εν τη σωτηρια σου. 2 Την επιθυμιαν της καρδιας αυτου εδωκας εις αυτον, και της αιτησεως των χειλεων αυτου δεν εστερησας αυτον. Διαψαλμα.

2 Την επιθυμιαν της καρδιας αυτου εδωκας εις αυτον, και της αιτησεως των χειλεων αυτου δεν εστερησας αυτον. Διαψαλμα.

3 Διοτι προεφθας αυτον εν ευλογιαις αγαθοτητος· εθεσας επι την κεφαλην αυτου στεφανον εκ καθαρου χρυσιου. 4 Ζωην σε εζητησε, και εδωκας εις αυτον μακροτητα ημερων εις αιωνα αιωνος. 5 Διοτι εθεσας αυτον ευλογιαν εις τον αιωνα· υπερευφρανας αυτον δια του προσωπου σου. 6 Διοτι ο βασιλευς ελπιζει επι τον Κυριον, και δια του ελεους του Υψιστου δεν θελει σαλευθη. 7 Η χειρ σου θελει ευρει παντας τους εχθρους σου· η δεξια σου θελει ευρει τους μισουντας σε. 8 Θελες καμει αυτους ως καμινον πυρος εν τω καιρω της οργης σου· ο Κυριος θελει καταπιει αυτους εν τω θυμω αυτου· και πυρ θελει καταφαγει αυτους.

9 Θελες αφανισει απο της γης τον καρπον αυτων, και το σπερμα αυτων απο των υιων των ανθρωπων. 10 Διοτι εμηχανευθησαν κακα εναντιον σου· διελογισθησαν βουλην, αλλα δεν ισχυσαν. 11 Συ εισαι ο Θεος μου· Θεε μου, Θεε μου, δια τι με εγκατελιπες; δια τι ιστασαι μακραν απο της σωτηριας μου και απο των λογων των στεναγμων μου; 12 Δια τουτο θελεις καμει αυτους να τρεψωσι τα νωτα, οταν επι τας χορδας σου ετοιμασης τα βελη σου κατα του προσωπου αυτων. 13 Υψωθητι, Κυριε, εν τη δυναμει σου· θελομεν υμνει και ψαλμωδει την δυναμιν σου.

Chapter 22

1 «Εις τον πρωτον μουσικον, επι Αγελεθ Σαχαρ. Ψαλμος του Δαβιδ.» Θεε μου, Θεε μου, δια τι με εγκατελιπες; δια τι ιστασαι μακραν απο της σωτηριας μου και απο των λογων των στεναγμων μου; 2 Θεε μου, κραζω την ημεραν, και δεν αποκρινεσαι· και την νυκτα, και δεν σιωπω. 3 Συ δε ο Αγιος κατοικεις μεταξυ των επαινων του Ισραηλ. 4 Επι σε ηλπισαν οι πατερες ημων· ηλπισαν, και ηλευθερωσας αυτους. 5 Προς σε εκραξαν και εσωθησαν· επι σε ηλπισαν και δεν κατησχυνθησαν. 6 Εγω δε ειμαι σκωληξ και ουχι ανθρωπος· ονειδος ανθρωπων και εξουθενημα του λαου. 7 Με εμυκτηρισαν παντες οι βλεποντες με· ανοιγουσι τα χειλη, κινουσι την κεφαλην, λεγοντες, 8 Ηλπισεν επι τον Κυριον· ας ελευθερωση αυτον· ας σωση αυτον, επειδη θελει αυτον. 9 Αλλα συ εισαι ο Θεος μου· πρεσβυτας εκ της κοιλιας· η ελπις μου απο των μαστων της μητρος μου. 10 Επι σε ερριφθην εκ μητρας· εκ κοιλιας της μητρος μου συ εισαι ο Θεος μου. 11 Μη απομακρυνθης απ' εμου· διοτι η θλιψις ειναι πλησιον· διοτι ουδεις ο βοηθων. 12 Ταιρου πολλοι με περιεκυκλωσαν· ταιρου δυνατοι εκ βασαν με περιεκλεισαν. 13 Ηνοιξαν επι το στομα αυτων, ως λεων αρπαζων και βρυχομενος. 14 Εξεχυθην ως υδωρ, και εξηρθρωθησαν παντα τα οστα μου· η καρδια μου εγεινεν ως κηριον, κατατηκεται εν μεσω των εντοσθιων μου. 15 Η δυναμις μου εξηρανθη ως οστρακον, και η γλωσσα μου εκολληθη εις τον λαρυγγα μου· και συ με κατεβιβασας εις το χωμα του θανατου. 16 Διοτι κυνες με περιεκυκλωσαν· συναξις πονηρουμενων με περιεκλεισεν· ετρυπησαν τας χειρας μου και τους
ποδας μου· 17Δυναμαι να αριθμησω παντα τα οστα μου· ουτοι με ενατεινζουσι και με παρατηρουσι. 18Διεμερισθησαν τα ιματια μου εις εαυτους· και επι τον ιματισμον μου εβαλον κληρον. 19Αλλα συ, Κυριε, μη απομακρυνθη· συ, η δυναμις μου, σπευσον εις βοηθειαν μου. 20Ελευθερωσον απο ρομφαιας την ψυχην μου την μεμονωμενην μου απο δυναμεως κυνος. 21Σωσον με εκ στοματος λεοντος και εισακουσον μου, ελευθερονων με απο κερατων μονοκερωτων. 22Θελω διηγεισθαι το ονομα σου προς τους αδελφους μου· εν μεσω συναξεως θελω σε επαινει. 23Οι φοβουμενοι τον Κυριον, αινειτε αυτον· απαν το σπερμα Ιακωβ, δοξασατε αυτον· και φοβηθητε αυτον, απαν το σπερμα Ισραηλ.

Chapter 23

1«Ψαλμος του Δαβιδ.» Ο Κυριος ειναι ο ποιμην μου· δεν θελω στερηθη ουδενος. 2Εις βοσκας χλοερας με ανεπαυσεν· εις υδατα αναπαυσεως με ωδηγησεν. 3Ηνωρθωσε την ψυχην μου· με ωδηγησε δια τριβων δικαιοσυνης ενεκεν του ονοματος αυτου. 4Και εν κοιλαδι σκιας θανατου εαν περιπατησω, δεν θελω φοβηθη· διοτι συ εισαι μετ' εμου· η ραβδος σου και η βακτηρια σου, αυται με παρηγορουσιν. 5Ητοιμασας εμπροσθεν μου τραπεζαν απεναντι των εχθρων μου· ηλειψας εν ελαιω την κεφαλην μου· το ποτηριον μου υπερχειλιζει. 6Βεβαιως χαρις και ελεος θελουσι με ακολουθει πασας τας ημερας της ζωης μου· και θελω κατοικει εν τω οικω του Κυριου εις μακροτητα ημερων.

Chapter 24

1«Ψαλμος του Δαβιδ.» Του Κυριου ειναι η γη και το πληρωμα αυτης· η οικουμενη και οι κατοικουντες εν αυτη. 2Και εν κοιλαδι σκιας θανατου εαν περιπατησω, δεν θελω φοβηθη· διοτι συ εισαι μετ' εμου· η ραβδος σου και η βακτηρια σου, αυται με παρηγορουσιν. 3Εντυπωσας εμπροσθεν μου τραπεζαν απεναντι των εχθρων μου· ηλειψας εν ελαιω την κεφαλην μου· το ποτηριον μου υπερχειλιζει. 4Θελω διηγεισθαι το ονομα σου προς τους αδελφους μου· εν μεσω συναξεως θελω σε επαινει. 5Οι φοβουμενοι τον Κυριον, αινειτε αυτον· απαν το σπερμα Ιακωβ, δοξασατε αυτον· και φοβηθητε αυτον, απαν το σπερμα Ισραηλ· διοτι δεν θελω στερηθη ουδενος.
αγιω αυτου; 4 Ο αθωος τας χειρας και ο καθαρος την σωτηριαν· οσις δεν εδωκεν εις ματαιοτητα την ψυχην αυτου και δεν ωμοσε μετα δολιοτητος. 5 Ουτος θελει λαβει ευλογιαν παρα Κυριου και δικαιοσυνην παρα του Θεου της σωτηριας αυτου. 6 Αυτη ειναι η γενεα των εκζητουντων αυτον, των ζητουντων το προσωπον σου, Θεε του Ιακωβ. 7 Σηκωστε, πυλαι, τας κεφαλας σας, και υψωθητε, θυραι αιωνιοι, και θελει εισελθει ο Βασιλευς της δοξης. 8 Τις ειναι οι οδοι του Κυριου εις τον αστεροτος της δοξης; ο Κυριος ο κραταιος και δυνατος, ο Κυριος ο δυνατος εν πολεμω. 9 Σηκωστε, πυλαι, τας κεφαλας σας, και υψωθητε, θυραι αιωνιοι, και θελει εισελθει ο Βασιλευς της δοξης. 10 Τις ειναι οι αστεροτος της δοξης; ο Κυριος των δυναμεων· αυτος ειναι ο Βασιλευς της δοξης. Διαψαλμα.

Chapter 25

1 «Ψαλμος του Δαβιδ.» Προς σε, Κυριε, υψωσα την ψυχην μου. 2 Θεε μου, επι σε ηλπισα· ας μη καταισχυνθω, ας μη χαρωσιν επ' εμε οι εχθροι μου. 3 Βεβαιως παντες οι προσμενοντες σε δεν θελουσι καταισχυνθη· ας καταισχυνθωσιν οι μωροι παραβαται. 4 Δειξον μοι, Κυριε, τας οδους σου· διδαξον με τα βηματα σου. 5 Ουσις μην ζητουντος σε δεν θελουσιν το προσωπον σου, Θεε του Ιακωβ. Διαψαλμα.

Chapter 26

664
1 «Ψαλμός του Δαβίδ.» Κρίνον με, Κυριε· διοτι εγώ περιεπατήσα εν ακακία μου· και επι τον Κυριον ηλπίσα, και δεν θελω σαλευθη. 2Εξέτασον με, Κυριε, και δοκιμασον με· δοκιμασον τους νεφρους μου και την καρδιάν μου. 3Διοτι το ελεος σου ειναι εμπροσθεν των ακακίων· και περιεπατήσα εν τη αλήθεια σου. 4Δεν εκαθησα μετα ανθρωπων ματαιων· και μετα ασεβων δεν θελω υπαγει. 5Εξετασον με, Κυριε· και δοκιμασον τους νεφρους μου και την καρδιαν μου. 6Διοτι το ελεος σου ειναι εμπροσθεν των οφθαλμων μου· και περιεπατησα εν τη αληθεια σου. 7Δεν εκαθησα μετα ανθρωπων ματαιων· και μετα ασεβων δεν θελω υπαγει. 8Θελω νιψει εν αθωοτητι τας χειρας μου και θελω περικυκλωσει το θυσιαστηριον σου, Κυριε· 9δια να καμω να αντηχηση φωνη αινεσεως, και δια να διηγηθω παντα τα θαυμασια σου. 10Κυριε, ηγαπησα την κατοικησιν του οικου σου και τον τοπον της σκηνης της δοξης σου. 11Μη συμπεριλαβης μετα αμαρτωλων την ψυχην μου και μετα ανδρων αιματων την ζωην μου· εις των οποιων τας χειρας ειναι ανομια, και η δεξια αυτων πληρης δωρων. 12Αλλ' εγω θελω περιπατει εν ακακια μου· λυτρωσον με και ελεησον με. 13Ο πους μου ισταται εν τη ευθυτητι· εν εκκλησιαι θελω ευλογει τον Κυριον.

Chapter 27

1 «Ψαλμός του Δαβίδ.» Ο Κυριος ειναι φως μου και σωτηρια μου· τινα θελω φοβηθη; ο Κυριος ειναι δυναμις της ζωης μου· απο τινος θελω δειλιασει; 2Οτε επλησιασαν επ' εμε οι πονηρευομενοι, δια να καταφαγωσι την σαρκα μου, οι αντιδικοι και οι εχθροι μου, αυτοι προσεκρουσαν και επεσον. 3Και αν παραταχθη εναντιον μου στρατευμα, η καρδια μου δεν θελει φοβηθη· και αν πολεμος σηκωθη επ' εμε, και τοτε θελω ελπιζει. 4Εν εζητησα παρα του Κυριου, τουτο θελω εκζητει· το να κατοικω εν τω οικω του Κυριου πασας τας ημερας της ζωης μου, να θεωρω το καλλος του Κυριου και να επισκεπτωμαι τον ναον αυτου. 5Διοτι εν ημερα συμφορας θελει με κρυψει εν τη σκηνη αυτου· Θελει με κρυψει εν τω αποκρυφω της σκηνης αυτου· θελει με υψωσει επι βραχον· και ηδη η κεφαλη μου θελει υψωθη υπερανω των εχθρων μου των περικυκλουντων με· και θελω υμνει και θελω ψαλμωδει εις τον Κυριον. 6Ακουσον, Κυριε, της φωνης μου, οταν κραζω· και ελεησον με και εισακουσον μου. 7Ζητησατε το προσωπον μου, ειπε περι σου η καρδια μου. Το προσωπον σου, Κυριε, θελω ζητησει. 8Μη κρυψης απ' εμου το προσωπον σου· μη απορριψης εν οργη τον δουλον σου· συ εσταθης βοηθεια μου· μη με αφησης και μη με εγκαταλειψης, θες της σωτηριας μου. 9Και αν ο πατηρ μου και η μητηρ μου με εγκαταλειψωσι, ο Κυριος ομως θελει με προδεχθη. 10Διδαξον με, Κυριε, την οδον σου και οδηγησον με εν οδω ευθεια ενεκεν των εχθρων μου· Μη με παραδωσις εις την επιθυμιαν των εχθρων μου· διοτι ηγερθησαν κατ' εμου μαρτυρες ψευδεις και πνεοντες αδικιαν. 11Ουαι εαν δεν επιστευον να ιδω τα αγαθα του Κυριου εν γη ζωντων. 12Προσμενε τον Κυριον· ανδριζου, και ας κραταιοθη η καρδια σου· και προσμενε τον Κυριον.
Chapter 28

1«Ψάλμος του Δαβιδ.» Προς σε θέλω κραξεί, Κυριε· φρουριον μου, μη σιωπήσης προς εμε· μήποτε σιωπησης προς εμε, και ομοιωθω με τους καταβαίνοντας εις τον λακκον. 2 Ακους της φωνης των δεσποινος μου, οταν κραξω προς σε, οταν υψωνω τας χειρας μου προς τον ναον τον αγιον σου. 3 Μη με συρηστης μετα των ασεβων και μετα των εργαζομενων ανομαν, οτινες λαλουντες ειρηνην μετα των πλησιον αυτων, εχουσι κακιαν εν ταις καρδιαις αυτων. 4 Δος εις αυτους κατα τα εργα αυτων και κατα την πονηριαν των επιχειρησεων αυτων· κατα τα εργα των χειρων αυτων δος εις αυτους· αποδος εις αυτους την ανταμοιβην αυτων. 5 Επειδη δεν προσεχουσιν εις τας πραξεις του Κυριου και εις τα εργα των χειρων αυτου, θελει κατακρημνισει αυτους και δεν θελει ανοικοδομησει αυτους. 6 Ευλογητος ο Κυριος, διοτι ηκουσε της φωνης των δεησεων μου. 7 Ο Κυριος ειναι δυναμις μου και ασπις μου· επ' αυτον ηλπισεν η καρδια μου, και εβοηθηθην· δια τουτο ηγαλλιασεν η καρδια μου, και με τας ωδας μου θελω υμνει αυτον. 8 Ο Κυριος ειναι δυναμις του λαου αυτου· αυτος ειναι και υπερασπισις της σωτηριας του κεχρισμενου αυτου. 9 Σωσον τον λαον σου και ευλογησον την κληρονομιαν σου· και ποιμαινε αυτους και υψωσον αυτους εως αιωνος.

Chapter 29

1«Ψάλμος του Δαβιδ.» Αποδοτε εις τον Κυριον, υιοι των δυνατων, αποδοτε εις τον Κυριον δοξαν και κρατος. 2 Αποδοτε εις τον Κυριον την δοξαν του ονοματος αυτου· προσκυνησατε τον Κυριον εν τω μεγαλοπρεπει αγιαστηριω αυτου. 3Η φωνη του Κυριου ειναι επι των υδατων· ο Θεος της δοξης βροντα· ο Κυριος ειναι επι υδατων πολλων. 4Η φωνη του Κυριου ειναι δυνατη· η φωνη του Κυριου ειναι μεγαλοπρεπης. 5Η φωνη του Κυριου συντριβει κεδρους· και συντριβει Κυριος τας κεδρους του Λιβανου· 6Και καμνει αυτας να σκιρτωσιν ως μοσχος τον Λιβανον και το Σιριων ως νεος μονοκερως. 7Η φωνη του Κυριου καταδιαιρει τας φλογας του πυρος. 8Η φωνη του Κυριου σειει την ερημον· ο Κυριος σειει την ερημον Καδης. 9Η φωνη του Κυριου καθηται επι τον κατακλυσμον· και καθηται ο Κυριος Βασιλευς εις τον αιωνα. 10Ο Κυριος θελει δωσει δυναμιν εις τον λαον αυτου· ο Κυριος θελει ευλογησει τον λαον αυτου εν ειρηνη.

Chapter 30

1«Ψάλμος ωδης εις τον εγκαινιασμον του οικου του Δαβιδ.» Θελω σε μεγαλυνει, Κυριε· διοτι συ με ανυψωσας, και δεν ευφρανας τους εχθρους μου επ' εμε. 2Κυριε ο Θεος μου, εβοησα προς σε, και με θεραπευσας. 3Κυριε, ανεβιβασας εξ αδου την ψυχην μου· μ' εφυλαξας την ζωην, δια να
μή καταβω εἰς τὸν λακκὸν. 4 Ψαλμωδησάτε εἰς τὸν Κυρίον, οἱ οσίοι αὐτοῦ, καὶ ῥήματε τὴν μνήμην
tῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ. 5 Διότι η ὁργή αὐτοῦ διαρκεῖ μιαν μονήν ἡ ὁμώς εἶναι εἰς τὴν
eυμνείαν αὐτοῦ· τὸ εσπερᾶς δύναται να συγκατοικήσῃ κλαύθμως, ἀλλὰ τὸ πρῶι ερχεται αγάλλιασις.
6 Ἐγὼ δὲ εἰπα εἰς τὴν εὐτυχίαν μου, δὲν θέλω σαλευθῆ εἰς τὸν αἰῶνα. 7 Κυρίε, διὰ τῆς εὐμνείας σου
εστερεώσας τὸ ορος μου. Απεκρύψας τὸ προσώπον σου, καὶ εταραχθην. 8 Προς σε, Κυρίε, εκράζα·
καὶ πρὸς τὸν Κυρίον εδεήθην. 9 Τὰς ὀφελές εἰς τὸν θρῆνον μου, καὶ με περιεξόμοια ευφροσύνην· 10 διὰ να
ψαλμωδή εἰς σε ἡ δοξα μου καὶ να μὴ σιώπα. Κυρίε ὁ Θεός μου, εἰς τὸν αἰῶνα θέλω σε ὑμνεῖ.

Chapter 31

1 «Εἰς τὸν πρῶτον μουσικὸν. Ψαλμὸς τοῦ Δαβίδ. Ἐπὶ σε, Κυρίε, ἡλπίσα, καὶ 

mu katató w eis ton laikon. 4 Ψαλμωδησάτε eis ton Kurioun, oi osioi autou, kai rímati tihn mhnì
thos agiwouzínth autou. 5 Dioti h orgh autou diarkei mia an monhn stigmhn wnomos einai eis thn
eumneia autou to espérass dúnya na sygkatoikhsh klawmos, alla to prwí erchtei agallíasis.
Egw de eipas eis thn euvthíth mou, dein thléw sáleuith eis ton aiwna. 7 Kurié, dia ths eumneías sou
estereóswas th oros mou. Apékrypsas th prosópon sou, kai etaráchthen. 8 Prois se, Kurié, ekraži:
kai prois ton Kuriou edéthn. 9 Tis wufelía en twi aimihi mou, ean katabw eis ton laikon; mpíou
thléi se wi nei o koniorftos; thléi anaagghelii thn althéian sou. 10 Akouson, Kurié, kai elépsan
me Kurié, genou bohtos mou. 11 Metebalés eis eme ton bhríhnon mou eis charán elusas ton sakkón
mou kai me perieoxomis euvfrouznínth 12 dia na psalmodh eis se h doxá mou kai na mísowpa. Kurié
o Theōs mou, eis ton aiwna theló se wi nei.
σου από της αλαζονείας των ανθρώπων· θελεις κρυψει αυτους εν σκηνή από της αντιλογίας των γλώσσων. 21Ευλογητός ο Κυριος, διοτι εθαυμαστώσε το ελεος αυτου προς εμε εν πολει σχυρα. 22Εγω δε ειπα εν τη εκπληξει μου, Απερριφθην απ' εμπροσθεν των οφθαλμων μου· πλην συ ηκουσα της φωνης των δεησεων μου, οτε εβοησα προς σε. 23Αγαπησατε τον Κυριον, παντες οι οσιοι αυτου· ο Κυριος φυλαττει τους πιστους, και ανταποδιδει περισσως εις τους πραττοντας την υπερηφανιαν. 24Ανδριζεσθε, και ας κραταιωθη η καρδια σας, παντες οι ελπιζοντες επι Κυριον.

Chapter 32

1«Ψαλμος του Δαβιδ. Μασχιλ.» Μακαριος εκεινος, του οποιου συνεχωρηθη η παραβασις, του οποιου εσκεπασθη η αμαρτια. 2Μακαριος ο ανθρωπος, εις τον οποιον ο Κυριος δεν λογαριαζει ανομιαν και εις του οποιου το πνευμα δεν υπαρχει δολος. 3Οτε απεσιωπησα, επαλαιωθησαν τα οστα μου εκ του ολολυγμου μου ολην την ημεραν. 4Επειδη ημεραν και νυκτα εβαρυνθη η χειρ σου· η υγροτης μου μετεβληθη εις θερινην ξηρασιαν. Διαψαλμα. 5Την αμαρτιαν μου εφανερωσα προς σε, και την ανομιαν μου δεν εκρυψα· ειπα, Εις τον Κυριον θελω εξομολογηθη τας παραβασεις μου· και συ συνεχωρησας την ανομιαν της αμαρτιας μου. Διαψαλμα. 6Δια τουτο πας οσιος θελει προσευχεσθαι προς σε εν καιρω προσηκοντι· βεβαιως εν κατακλυσμω πολλων υδατων ταυτα δεν θελουσιν εγγιζει εις αυτον. 7Συ εισαι η σκεπη μου· θελεις με φυλαττει απο θλιψεως· αγαλλιασιν λυτρωσεως θελεις με περικυκλονει. Διαψαλμα. 8Εγω θελω σε συνετισει και θελω σε διδαξει την οδον, εις την οποιαν πρεπει να περιπατης· θελω σε συμβουλευει· επι σε θελει εισθαι ο οφθαλμος μου. 9Μη γινεσθε ως ιππος, ως ημιονος, εις τα οποια δεν υπαρχει συνεσις· των οποιων το στομα πρεπει να κρατηται εν κημω και χαλινω, αλλως δεν ηθελον πλησιαζει εις σε. 10Πολλαι αι μαστιγες του ασεβους· τον δε ελπιζοντα επι Κυριον ελεος θελει περικυκλωσει. 11Ευφραινεσθε εις τον Κυριον και αγαλλεσθε, δικαιοι· και αλαλαξατε, παντες οι ευθεις την καρδιαν.

Chapter 33

1Αγαλλεσθε, δικαιοι, εν Κυριω· εις τους ευθεις αρμοζει η αινεσις. 2Υμνειτε τον Κυριον εν κιθαρα· εν ψαλτηριω δεκαχορδω ψαλμωδησατε εις αυτον. 3Ψαλλετε εις αυτον ασμα νεον· καλως σημαινετε τα οργανα σας εν αλαλαγμω. 4Διοτι ευθυς ειναι ο λογος του Κυριου, και παντα τα εργα αυτου μετα αληθειας. 5Αγαπα δικαιοσυνην και κρισιν· απο του ελεους του Κυριου ειναι πληρης η γη. 6Με τον λογον του Κυριου εγειναν οι ουρανοι, και δια της πνοης του στοματος αυτου πασα η ορατα αυτων. 7Συνηγαγεν ως σωρον τα υδατα της θαλασσης· εβαλεν εις αποθηκας τας αβυσσους. 8Ας φοβηθη τον Κυριον πασα η γη· ας τρομαξωσιν απ' αυτου παντες οι κατοικοι της οικουμενης. 9Διοτι αυτου ειπα, και εγεινεν· αυτος προσευχεσθαι, και εστερεωθη. 10Ο Κυριος ματαιονει
την βουλὴν τῶν εθνῶν, ἀνατρέπει τοὺς διαλογίσμους τῶν λαῶν. ¹¹ Ἡ βουλή του Κυρίου μενει εἰς τὸν αἰωνα' οἱ λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν. ¹² Μακαρίων τὸ εὐθὸς, του ὁποίου ο Θεὸς εἶναι εἰς τὸν αἰωνα' ο λαός, τοῦ τοποῦ εξελεξε διὰ κληρονομίαν αὐτοῦ. ¹³ Ο Κυρίος διεκυψεν εἰς τὸν αἰωνα' εἰς τοὺς παντας τοὺς υἱοὺς τῶν ανθρώπων. ¹⁴ Εἰς τὴν κατοικίαν τῆς μεγαλῆς αὐτοῦ καρδίας, ἀνατρέπει τοὺς διαλογίσμους τῶν λαῶν. ¹⁵ Η βουλή του Κυρίου μενει εἰς τὸν αἰωνα'· οἱ λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν. ¹⁶ Δέν σωζεται βασιλεὺς διὰ πλῆθος στρατευμάτων· ο δυνατὸς δὲν ελευθεροῦται διὰ τῆς μεγαλῆς αὐτοῦ ανδρείας.

Chapter 34

¹ «Ψαλμὸς του Δαβίδ, οτὲ μεταβαλε τὸν τρόπον αὐτοῦ εμπρὸς τὸν Αβίμελεχ. οὐτὸς δὲ απελύσεν αὐτὸν, καὶ ἀπῆλθεν.» Θελὼ εὐλογεῖ τον Κυρίον εν παντὶ καιρῷ· η αἰνεσις αὐτοῦ θέλει εἰσθαι διὰ παντὸς εἰς τὸ στόμα μου. ² Εἰς τὸν Κυρίον θελεῖ καυχασθηναι η ψυχη μου· οἱ ταπεινοὶ θελουσι ακούσει, καὶ θελουσι χαρῆ. ³ Απεβλεψαν πρὸς αὐτὸν καὶ εφωτίσθησαν, καὶ τὰ προσώπα αὐτῶν δὲν κατησχυνθῆσαν. ⁴ Ουτὸς ο πτωχὸς εκραξε, καὶ ο Κυρίος εἰσηκουσε, καὶ εκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ εσώσεν αὐτὸν. ⁵ Αγγελος Κυριου στρατοπεδεύει κυκλω τῶν φοβουμένων αὐτοῦ καὶ ελευθεροῖ αὐτοὺς. ⁶ Γευθέτε καὶ ἰδετε ὅτι άγαθος ο Κυρίος· μακαριος ο άνθρωπος ο ελπιζων επ' αὐτον. ⁷ Φοβηθετε τον Κυρίον, οι αγιοι αὐτοῦ· διοτι δὲν υπάρχει στερησις εἰς τοὺς φοβουμένους αὐτον. ⁸ Οι πλουσίοι πτωχεύουσιν καὶ πεινοῦσι· αλλ' οι εκζητούντες τον Κυρίον δὲν στεροῦνται οὐδένους αγαθούς. ⁹ ΕΙΔΟΤΙ ΚΥΡΙΕ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΣΟΥ ΕΦ' ΗΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΗΜΠΙΣΑΜΕΝ ΕΠΙ ΣΕ.
οι μισούντες τὸν δικαίον θέλουσιν απολέσθη. 22Ὁ Κυρίος λυτρονεῖ τὴν ψυχὴν τῶν δουλῶν αὐτοῦ, καὶ δὲν θέλουσιν απολέσθη πάντες οἱ εὐληπτοίς εἰς' αὐτοῦ.

Chapter 35

1 «Ψαλμὸς τοῦ Δαβίδ.» Δικασον, Κυριε, τοὺς δικαζομένους μετ' εμοῦ πολέμησον τοὺς πολεμούντας με. 2Αναλάβε ὀπλὸν καὶ ασπίδα καὶ αναστήθη εἰς βοήθειάν μου. 3Καὶ δραζόν τὸ δόρον καὶ συγκλείσον τὴν οδὸν τῶν καταδίωκτων με, εἰπεν ἐς τὴν ψυχήν μοῦ, Εγὼ εἰμί αὐτοῦς. 4Ας ηδονὴν τῆς ψυχῆς μου καὶ δὲν θέλομεν αὐτοῦς. 5Ας χρυσοῦ καὶ αὐτοῦς. 6Ας νῦν, ἔπειτα, εἰς τὰ οπίσω καὶ αὐτοὺς. 7Διὸ, ὁ ἀναπτυσσόμενος τὴν ψυχήν αὐτοῦ. 8Ας αἰσχύνησιν καὶ εἰς τὰ οπίσω καὶ αὐτοὺς. 9Ας κατασκοτήσει καὶ αὐτοὺς. 10Διὸ, ἐν τῇ θλίψει ἔταπεινωσάμενος, εἰς τὸν κολπὸν μου. 11Εγὼ δὲ, ἐν τῇ θλίψει ἔταπεινωσάμενος, εἰς τὸν κολπὸν μου. 12Εγὼ δὲ, ἐν τῇ θλίψει ἔταπεινωσάμενος, εἰς τὸν κολπὸν μου. 13Εγὼ δὲ, ἐν τῇ θλίψει ἔταπεινωσάμενος, εἰς τὸν κολπὸν μου. 14Εγὼ δὲ, ἐν τῇ θλίψει ἔταπεινωσάμενος, εἰς τὸν κολπὸν μου. 15Έγὼ δὲ, ἐν τῇ θλίψει ἔταπεινωσάμενος, εἰς τὸν κολπὸν μου. 16Έγὼ δὲ, ἐν τῇ θλίψει ἔταπεινωσάμενος, εἰς τὸν κολπὸν μου. 17Έγὼ δὲ, ἐν τῇ θλίψει ἔταπεινωσάμενος, εἰς τὸν κολπὸν μου. 18Έγὼ δὲ, ἐν τῇ θλίψει ἔταπεινωσάμενος, εἰς τὸν κολπὸν μου. 19Έγὼ δὲ, ἐν τῇ θλίψει ἔταπεινωσάμενος, εἰς τὸν κολπὸν μου. 20Έγὼ δὲ, ἐν τῇ θλίψει ἔταπεινωσάμενος, εἰς τὸν κολπὸν μου. 21Έγὼ δὲ, ἐν τῇ θλίψει ἔταπεινωσάμενος, εἰς τὸν κολπὸν μου. 22Έγὼ δὲ, ἐν τῇ θλίψει ἔταπεινωσάμενος, εἰς τὸν κολπὸν μου. 23Έγὼ δὲ, ἐν τῇ θλίψει ἔταπεινωσάμενος, εἰς τὸν κολπὸν μου. 24Έγὼ δὲ, ἐν τῇ θλίψει ἔταπεινωσάμενος, εἰς τὸν κολπὸν μου. 25Έγὼ δὲ, ἐν τῇ θλίψει ἔταπεινωσάμενος, εἰς τὸν κολπὸν μου. 26Έγὼ δὲ, ἐν τῇ θλίψει ἔταπεινωσάμενος, εἰς τὸν κολπὸν μου. 27Έγὼ δὲ, ἐν τῇ θλίψει ἔταπεινωσάμενος, εἰς τὸν κολπὸν μου. 28Καὶ η γλῶσσα μου θελεί μελέτα τὴν δικαιοσύνην σου καὶ τον επαινοῦ σου ὅλην τὴν ἡμέραν.
Chapter 36

1 «Εις τον πρωτον μουσικον. Ψαλμος του Δαβιδ, δουλου του Κυριου.» Του ασεβους η παρανομια λεγει εν τη καρδια μου, δεν ειναι φοβος Θεου εμπροσθεν των οφθαλμων αυτου. 2 Διοτι απατα εαυτον εις τους οφθαλμους αυτου περι του οτι θελει ευρεθη η ανομια αυτου δια να μισηθη. 3 Τα λογια του στοματος αυτου ειναι ανομια και δολος· δεν ηθελησε να νοηση δια να πραττη το αγαθον. 4 Ανομιαν διαλογιζεται επι της κλινης αυτου' ισταται εν οδω ουχι καλη· το κακον δεν μιση. 5 Κυριε, εως του ουρανου φθανει το ελεος σου, η αληθεια σου εως των νεφελων. 6 Η δικαιοσυνη σου ειναι ως τα υψηλα ορη· αι κρισεις σου αβυσσος μεγαλη· αι θυσιας και κτηνη σωζεις, Κυριε. 7 Ποσον πολυτιμον ειναι το ελεος σου, Θεε. Δια τουτο οι υιοι των ανθρωπων ελπιζουσιν επι την σκιαν των πτερυγων σου. 8 Θελουσιν χορτασθη απο του παχους του οικου σου, και απο του χειμαρρου της τρυφης σου θελεις ποτισει αυτους. 9 Διοτι μετα σου ειναι η πηγη της ζωης· εν τω φωτι σου θελομεν ιδει φως. 10 Εκτεινον το ελεος σου προς τους γνωριζοντας σε, και την δικαιοσυνην σου προς τους ευθεις την καρδιαν. 11 Ας μη ελθη επ' εμε πους υπερηφανιας· και χειρ ασεβων ας μη με σαλευση. 12 Ας μη ελθη επ' εμε πους υπερηφανιας· και χειρ ασεβων ας μη με σαλευση.

Chapter 37

1 «Ψαλμος του Δαβιδ.» Μη αγανακτει δια τους πονηρευομενους, μηδε ζηλευε τους εργατας της ανομιας. 2 Διοτι ως χορτος ταχεως θελουσι κοπη, και ως χλωρα βοτανη θελουσι καταμαρανθη. 3 Ελπιζε επι Κυριον και πραττε το αγαθον· κατοικει την γην και νεμου την αληθειαν· και ευφραινου εν Κυριω, και θελει σοι δωσει τα ζητηματα της καρδιας σου. 4 Αναπαυου επι τον Κυριον και προσμενε αυτον· Ας μη ελθη επ' εμε πους υπερηφανιας· και χειρ ασεβων ας μη με σαλευση. 5 Ας μη ελθη επ' εμε πους υπερηφανιας· και χειρ ασεβων ας μη με σαλευση.
Κύριος. 18Γινωσκει ο Κύριος τας ημερας των αμεμπτων· και η κληρονομια αυτων θελει εισθαι εις τον αιωνα. 19δεν θελουσι καταιχυνθη εν καιρω πονηρω· και εν ημεραις πεινης θελουσι χορτασθη. 20Οι δε ασεβεις θελουσι εξολοθρευθη· και οι εχθροι του Κυριου, ως το παχος των αρνιων, θελουσιν αναλωθη· εις καπνον θελουσι διαλυθη. 21Δανειζεται ο ασεβης εις καιρον και δεν θελει εις τον αιωνα· 22δεν θελουσι καταιχυνθη εν καιρω πονηρω· και εν ημεραις πεινης θελουσι χορτασθη. 23Οι δε ασεβεις θελουσιν εξολοθρευθη· και οι εχθροι του Κυριου, ως το παχος των αρνιων, θελουσιν αναλωθη· εις καπνον θελουσι διαλυθη. 24Εαν πεση, δεν θελει συντριφθη· διοτι ο Κυριος υποστηριζει την χειρα αυτου. 25Νεος ημην και ηδη εγηρασα, και δεν ειδον δικαιον εγκαταλελειμμενον ουδε το σπερμα αυτου ζητουν αρτον. 26Ολην την ημεραν ελεει και δανειζει, και το σπερμα αυτου ειναι εις ευλογιαν.

Chapter 38

1«Ψαλμος του Δαβιδ εις αναμνησιν.» Κυριε, μη με ελεγξης εν τω θυμω σου, μηδε εν τη οργη σου παιδευσης με. 2Διοτι τα βελη σου ενεπηχθησαν εις εμε και η χειρ σου καταπιεζει με. 3Δεν υπαρχει υγεια εν τη σαρκι μου εξ αιτιας της οργης σου. δεν ειναι ειρηνη εις τα οστα μου εξ αιτιας της αμαρτιας μου. 4Διοτι αι ανομιαι μου υπερεβησαν την κεφαλην μου· ως φορτιον βαρυ υπερεβαρυναν επ' εμε. 5Εβρωμησαν και εσαπησαν αι πληγαι μου εξ αιτιας της ανοησιας μου. 6Εταλαιπωρηθην, εκυρτωθην εις ακρον· ολην την ημεραν περιπατω σκυθρωπος. 7Στα τα εντοσθια μου γεμουσι φλογωσεως, και δεν υπαρχει υγεια εν τη σαρκι μου. 8Ηθενησα και καθ' υπερβολην κατεκοπην· βρυχωμαι απο της αδημονιας της καρδιας μου. 9Κυριε, ενωπιον σου ειναι πασα η
επιθυμια μου, και ο στεναγμος μου δεν κρυπτεται απο σου. 10 Η καρδια μου ταραττεται, απο σου. 11 Οι φιλοι μου και οι πλησιες μου δεν κρυπτεται απο σου. 12 Και οι ημεραι της ψυχης μου δεν κρυπτεται απο σου.

10 Η καρδια μου ταραττεται, η δυναμις μου με εγκαταλειπει· και το φως των οφθαλμων μου, και αυτο δεν ειναι μετ' εμου. 11 Εγω εκεινες σου. 12 Εκεινες σου δεν ειναι μετ' εμου. 13 Ειναι εμπροσθεν μου. 14 Ειναι εμπροσθεν μου. 15 Δισται επι σε, Κυριε, ηλπισα· συ θελεις μου εισακουσει, Κυριε ο Θεος μου. 16 Επειδη εις τον πρωτον μουσικον, τον Ιεδουθουν. Ψαλμος του Δαβιδ.» Ειπα, Θελω προσεχει εις τας οδους μου, δια να μη αμαρτανω δια της γλωσσης μου· θελω φυλαττει το στομα μου με χαλινον, ενω ειναι ο ασεβης εμπροσθεν μου. 17 Ειναι εμπροσθεν μου. 18 Και ημεραι της ψυχης μου δεν κρυπτεται απο σου. 19 Διοτι ημεραι της ψυχης μου δεν κρυπτεται απο σου. 20 Και ημεραι της ψυχης μου δεν κρυπτεται απο σου.
Chapter 40

1 «Εις τον πρωτον μουσικον. Ψαλμός του Δαβιδ.» Περιεμείνα εν υπομονή τον Κυριον, και εκλινε προς εμε και ηκουσε της κραυγης μου 2και με ανεβιβασεν εκ λακκου ταλαιπωριας, εκ βορβορωδους πηλου, και εστησεν επι πετραν τους ποδας μου, εστερεωσε τα βηματα μου. 3και εβαλεν εν τω στοματι μου ασμα νεον, υμνον εις τον Θεον ημων· θελουσιν ιδει πολλοι και θελουσι φοβηθη και θελουσι ελπισει επι Κυριον. 4Μακαριος ο ανθρωπος, οστις εθεσε τον Κυριον ελπιδα αυτου και δεν αποβλεπει εις τους υπερηφανους και εις τους κλινοντας επι ψευδη. 5Πολλα εκαμες συ, Κυριε ο Θεος μου, τα θαυμασια σου· και τους περι ημων διαλογισμους σου δεν ειναι δυνατον να εκθεση τις εις σε· εαν ηθελον να απαγγελω και να ομιλω περι αυτων, υπερβαινουσι παντα αριθμον. 6Θυσιαν και προσφοραν δεν ηθελησας· διηνοιξας εν εμοι ωτα· ολοκαυτωμα και προσφοραν περι αμαρτιας δεν εζητησας.

7 Τοτε ειπα, Ιδου, ερχομαι· εν τω τομω του βιβλιου ειναι γεγραμμενον περι εμου· 8χαιρω, Θεε μου, να εκτελω το θελημα σου· και ο νομος σου ειναι εν τω μεσω της καρδιας μου. 9Εκηρυξα δικαιοσυνην εν συναξει μεγαλη· ιδου, δεν εμποδισα τα χειλη μου, Κυριε, συ εξευρεις. 10Την δικαιοσυνην σου δεν εκρυψα εντος της καρδιας μου· την αληθειαν σου και την σωτηριαν σου ανηγγειλα· δεν εκρυψα το ελεος σου και την αληθειαν σου απο συναξεως μεγαλης.

Chapter 41

1 «Εις τον πρωτον μουσικον. Ψαλμός του Δαβιδ.» Μακαριος ο επιβλεπων εις τον πτωχον· εν ημερα θλιψεως θελει ελευθερωσει αυτον ο Κυριος. 2Ο Κυριος θελει ενδυναμονει αυτον επι της κλινης της ασθενειας· εν τη αρρωστια αυτου συ θελεις στρονει ολην την κλινην αυτου. 3Εγω ειπα, Κυριε, ελεησον με· ιασαι την ψυχην μου, διοτι ημαρτον εις σε. 4Οι εχθροι μου λεγουσι κακα περι εμου, Ποτε θελει αποθανει, και θελει απολεσθη το ονομα αυτου; 5Και εαν τις ερχηται να με ιδη, ομιλει ματαιοτητα· η καρδια αυτου συναγει εις εαυτην ανομιαν· εξελθων εξω, λαλει αυτην. 6Κατ' εμου ψιθυριζουσιν
ομου παντες οι μισουντες με· κατ' εμου διαλογιζονται κακα λεγοντες. Ἡ ἡμερα κακον εκολληθη εις αυτον· κατα τον οποιον εξων ειρηνικως, επι τον οποιον ηλπισα, οσις ετρωγε τον αρτον μου, εσηκωσεν επ' εμε πτερναν. Ἀλλα συ, Κυριε, ελεησον με και αναστησον με, και θελω ανταποδωσει εις αυτους. 11Εκ τοιου τον ανθρωπον πνιζων συ με ευνοεις, επι δε θελη θηριευει κατ' εμου εν οχυρως μου. 12Εμε δε, συ με επιτρεψας εις την ακεραιοτητα μου, και με εστερεωσας ενωπιον σου εις τον αιωνα. 13Ευλογητος Κυριως ο Θεος του Ισραηλ, απ' αιωνος και εως αιωνος. Αμην και αμην.

Chapter 42

«Εις τον πρωτον μουσικον, Μασχιλ, δια τους υιους Κορε.» Καθως επιποθει η ελαφος τους ρυακας των υδατων, ουτως η ψυχη μου σε επιποθει, Θεε. Διψα η ψυχη μου τον Θεον, τον ζωντα· ποτε θελω ελθει και θελω φανη ενωπιον του Θεου; Τα δακρυα μου εγειναν τροφη μου ημεραν και νυκτα, οταν μοι λεγωσι καθ' ημεραν, Που ειναι ο Θεος σου; Δια τι εισαι περιλυπος, ψυχη μου; και δια τι ταραττεσαι εντος μου; ελπισον επι τον Θεον· επειδη ετι θελω υμνει αυτον· το προσωπον αυτου ειναι σωτηρια. Θεε μου, η ψυχη μου ειναι περιλυπος εντος μου· δια τουτο θελω σε ενθυμεισθαι εκ γης Ιορδανου και Ερμωνειμ εκ του ορους Μισαρ. Αβυσσος προσκαλει αβυσσον εις τον ηχον των καταρρακτων σου· παντα τα κυματα σου και αι τρικυμιαι διηλθον επ' εμε. Εν τη ημερα θελει προσταξει ο Κυριος το ελεος αυτου· εν δε τη νυκτι θελει εισθαι μετ' εμου η ωδη αυτου, η προσευχη μου προς τον Θεον της ζωης μου. Θελω ειπει προς τον Θεον, την πετραν μου, δια τι με ελησμονησας; δια τι περιπατω σκυθρωπος εκ της καταθλιψεως του εχθρου; Οι εχθροι μου ονειδιζοντες με συντριβουσι τα οστα μου, λεγοντες μοι καθ' ημεραν, Που ειναι ο Θεος σου; Δια τι εισαι περιλυπος, ψυχη μου; και δια τι ταραττεσαι εντος μου; ελπισον επι τον Θεον· επειδη ετι θελω υμνει αυτον· αυτος ειναι η σωτηρια του προσωπου μου και ο Θεος μου.

Chapter 43

Κρινον με, Θεε, και δικασον την δικην μου κατα εθνους ανοσιου· απο ανθρωπου απατης και ανομιας ελευθερωσον με· Διοτι συ εισαι ο Θεος της δυναμεως μου· δια τι με απεβαλες; δια τι περιπατω σκυθρωπος εκ της καταθλιψεως του εχθρου; Εξαποστειλον το φως σου και την αληθειαν· ας με οδηγωσιν· ας με φερωσιν εις το ορος της αγιοτητος σου και εις τα σκηνωματα σου. Τοτε θελω εισελθει εις το θυσιαστηριον του Θεου, εις τον Θεον, την ευφροσυνην της αγαλλιασεως μου· και θελω σε δοξολογει εν κιθαρα, ω Θεε, ο Θεος μου. Δια τι εισαι περιλυπος,
ψυχη μου; και δια τι ταραττεσαι εντος μου; ελπισον επι τον Θεον· επειδη ετι θελω υμνει αυτον·
αυτος ειναι η σωτηρια του προσωπου μου και ο Θεος μου.

Chapter 44

1 «Εις τον πρωτον μουσικον, δια τους υιους Κορε· Μασχιλ.» Θεε, με τα ωτα ημων ηκουσαμεν,
οι πατερες ημων διηγηθησαν προς ημας το εργον, το οποιον επραξας εν ταις ημεραις αυτων, εν
ημεραις αρχαιαις. 2 Συ δια της χειρος σου εξεδιωξας εθνη και εφυτευσας αυτους· κατεθλιψας
λαους και απεδιωξας αυτους. 3 Διοτι δεν εκληρονομησαν την γην δια της ρομφαιας αυτων, και ο
βραχιων αυτων δεν εσωσεν αυτους· αλλ' η δεξια σου και ο βραχιων σου και το φως του προσωπου
σου· διοτι ευηρεστηθης εις αυτους. 4 Συ εισαι ο βασιλευς μου, Θεε, ο διοριζων τας σωτηριαν του
Ιακωβ. 5 Δια σου θελομεν καταβαλει τους εχθρους ημων· δια του ονοματος σου θελομεν
καταπατησει τους επανισταμενους εφ' ημας· 6 Διοτι δεν θελω ελπισει επι το τοξον ουδε η ρομφαια
μου θελει με σωσει. 7 Διοτι ου εσωσας ημας εκ των εχθρων ημων και κατησχυνας τους μισουντας
ημας· 8 εις τον Θεον θελομεν καυχασθαι ολην την ημεραν, και το ονομα σου εις τον αιωνα θελομεν
υμνει. Διαψαλμα. 9 Ομως απεβαλες και κατησχυνας ημας, και δεν εξερχεσαι πλεον μετα των
στρατευματων ημων. 10 Εκαμες ημας να στρεψωμεν εις τα οπισω εμπροσθεν του εχθρου· και οι
μισουντες ημας διαρπαζουσι τα ημετερα εις εαυτους. 11 Παρεδωκας ημας ως προβατα εις βρωσιν
και εις τα εθνη διεσκορπισας ημας. 12 Επωλησας τον λαον σου ανευ τιμης, και δεν ηυξησας τον
πλουτον σου εκ της πωλησεως αυτων. 13 Κατεστησας ημας ονειδος εις τους γειτονας ημων,
καταγελων και χλευασμον εις τους περιξ ημων. 14 Κατεστησας ημας παροιμιαν μεταξυ των εθνων,
κινησιν κεφαλης μεταξυ των λαων. 15 Ολην την ημεραν η εντροπη μου ειναι ενωπιον μου, και η
αισχυνη του προσωπου μου με εκαλυψε· 16 δια την φωνην του ονειδιζοντος και υβριζοντος· δια
τον εχθρον και εκδικητην. 17 Παντα ταυτα ηλθον εφ' ημας, ομως δεν σε ελησμονησαμεν και δεν
ηθετησαμεν την διαθηκην σου· 18 Ουδε εστραφη εις τα οπισω Δια της οδου σου, ουδε εξεκλιναν τα
βηματα ημων απο της οδου σου. 19 Αν και συνετριψας ημας εν τω τοπω των δρακοντων και
περικαλυψας ημας δια της σκιας του βανατου. 20 Εξαν ελησμονουμεν το ονομα του Θεου ημων
και εξετεινομεν τας χειρας ημων εις Θεον αλλοτριου, 21 ο Θεος δεν ηθελεν εξετασει τοτο; διοτι
αυτος εξευρεϊ τα κρυφια της καρδιας. 22 Οτι ενεκα σου βανατουμεθα ολην την ημεραν· ελογισθημεν
ως προβατα σφαγης. 23 Εξεγερθητι, δια τα Κυριε; εξεγερθητι, μη αποβαλης ημας
διαπανος. 24 Δια τι κρυπτει το προσωπον σου; λησμονεις την ταλαιπωριαν ημων και την
καταδυναστευσιν ημων; 25 Διοτι εταπεινωθη εως χωματος η ψυχη ημων· εκολληθη εις την γην
η κοιλια ημων. 26 Αναστηθη εις βοηθειαν ημων και λυτρωσον ημας ενεκεν του ελεους σου.
Chapter 45

1 «Εις τον πρωτον μουσικον, επι Σωσανιμ, δια τους υιους Κορε· Μασχιλ· ωδη υπερ του αγαπητου.»

Η καρδια μου αναβρυει λογον αγαθον· εγω λεγω τα εργα μου προς τον βασιλεα· η γλωσσα μου ειναι καλαμος γραμμεως ταχυγραφου. 2Συ εισαι ωραιοτερος των υιων των ανθρωπων· εξεχυθη χαρις εις τα χειλη σου· δια τουτο σε ευλογησεν ο Θεος εις τον αιωνα.

3 Περιζωσον την ρομφαιαν επι τον μηρον σου, δυνατε, εν τη δοξη σου και εν τη μεγαλοπρεπεια σου. 4Και κατευοδου εν τη μεγαλειοτητι σου και βασιλευε εν αληθεια και πραοτητι και δικαιοσυνη· και η δεξια σου θελει σοι δειξει φοβερα πραγματα. 5Τα βελη σου ειναι οξεα· λαοι υποκατω σου θελουσι πεσει· και αυτα θελουσι εις την καρδιαν των εχθρων του βασιλεως. 6Ο θρονος σου, Θεε, ειναι εις τον αιωνα του αιωνος· σκηπτρον ευθυτητος ειναι το σκηπτρον της βασιλειας σου.

7 Ηγαπησας δικαιοσυνην και εμισησας αδικιαν· δια τουτο εχρισε σε ο Θεος, ο Θεος σου, ελαιον αγαλλιασεως υπερ τους μετοχους σου. 8Σμυρναν και αλοην και κασιαν ευοδιαζουσι παντα τα ιματια σου, οταν εξερχησαι εκ των ελεφαντινων παλατιων, δια των οποιων ειναι ευφραναν. 9Θυγατερες βασιλεως παριστανται εν ταις τιμαις σου· η βασιλισσα εσταθη εκ δεξιων σου εστολισμενη με χρυσιον Οφειρ.

10 Ακουσον, θυγατερ, και ιδε, και κλινον το ωτιον σου· και λησμονησον τον λαον σου και τον οικον του πατρος σου· 11 και θελει επιθυμησει ο βασιλευς το καλλος σου· διοτι αυτος ειναι ο κυριος σου· και προσκυνησον αυτον.

12 Και η θυγατηρ της Τυρου θελει παρασταθη με δωρα· το προσωπον σου ικετευσει οι πλουσιοι του λαου.

13 Ολη η δοξα της θυγατρος του βασιλεως ειναι εσωθεν· το ενδυμα αυτης ειναι χρυσουφαντον.

14 Θελει φερθη προς τον βασιλεα με ιματιον κεντητον· παρθενοι συντροφοι αυτης, κατοπιν αυτης, θελουσιν εισελθει εις το παλατιον του βασιλεως. 15 Θελουσι φερθη εν ευφροσυνη και αγαλλιασει· θελουσιν εισελθει εις το παλατιον του βασιλεως.

16 Αντι των πατερων σου θελουσι εισθαι οι υιοι σου· αυτους θελεις καταστησει αρχοντας επι πασαν την γην.

17 Θελω μνημονευει το ονομα σου εις πασας τας γενεας· δια τουτο οι λαοι θελουσι σε υμνει εις αιωνα αιωνος.

Chapter 46

1 «Εις τον πρωτον μουσικον, επι Σωσανιμ, δια τους υιους Κορε· Μασχιλ· ωδη υπερ του αγαπητου.»

Ο Θεος ειναι καταφυγη ημων και δυναμις, βοηθεια ετοιμοτατη εν ταις θλιψεσι. 2 Δια τουτο δεν θελομεν φοβηθη, και αν σαλευθη η γη και μετατοπισθωσι τα ορη εις το μεσον των θαλασσων· 3 και αν ηχωσι και σειωνται τα ορη δια το επαρμα αυτων. Διαψαλμα.

4 Ποταμος, και οι ρυακες αυτου θελουσιν ευφραινει την πολιν του Θεου, τον αγιον τοπον των σκηνωματων του Υψιστου. 5 Ο Θεος ειναι εν τω μεσω αυτης· δεν θελει σαλευθη· θελει ευφραινει αυταν. 6 Ο Θεος απο του χαραγματος της αγυης. 7 Εφρυαξαν τα εθνη· εσαλευθησαν αι βασιλειαι· εδωκε φωνην αυτης· αυτης· αυτης· αυτης· αυτης. 8 Ο Κυριος των δυναμεων ειναι μεθ' ημων· προπυργιον ημων ειναι ο Θεος του Ιακωβ. Διαψαλμα.

8 Θελω μνημονευει το ονομα σου εις πασας τας γενεας· δια τουτο οι λαοι θελουσι σε υμνει εις αιωνα αιωνος.
Καταπαυεί τους πολέμους εως των περατών της γης· συντριβεί τοξον και κατακοπτεί λοχήν· καιεί αμαξας εν πυρι. Ησυχασατε και γνωρίσατε οτι εγω ειμαι ο Θεος· θελω υψωθη μεταξυ των εθνων· θελω υψωθη εν τη γη. Ο Κυριος των δυνάμεων ειναι μεθ’ ημων· προπυργιον ημων ειναι ο Θεος του Ιακωβ. Διαψαλμα.

Chapter 47

«Εις τον πρωτον μουσικον. Ψαλμος δια τους υιους Κορε.» Παντες οι λαοι, κροτησατε χειρας· αλαλαξατε εις τον Θεον εν φωνη αγαλλιασεως. Διοτι ο Κυριος ειναι υψιστος, φοβερος, Βασιλευς μεγας επι πασαν την γην. Υπεταξε λαους εις ημας και εθνη υπο τους ποδας ημων. Εκλεξε δια ημας την κληρονομιαν την δοξαν του Ιακωβ, τον οποιον ηγαπησε. Ανεβη ο Θεος εν αλαλαγμω, ο Κυριος εν φωνη σαλπιγγος. Ψαλατε εις τον Θεον, ψαλατε· ψαλατε εις τον Βασιλεα ημων, ψαλατε. Διοτι Βασιλευς πασης της γης ειναι ο Θεος· ψαλατε μετα συνεσεως. Ο Θεος βασιλευει επι τα εθνη· ο Θεος καθηται επι του θρονου της αγιοτητος αυτου. Αρχοντες των λαων συνηχθησαν μετα του λαου του Θεου του Αβρααμ· διοτι του Θεου ειναι αι ασπιδες της γης· υψωθη σφοδρα.

Chapter 48

«Ωιδη Ψαλμος δια τους υιους Κορε.» Μεγας ο Κυριος και αινετος σφοδρα εν τη πολει του Θεου ημων, τω ορει της αγιοτητος αυτου. Ωραιον την θεσιν, χαρα πασης της γης, ειναι το ορος Σιων, προς τα πλαγια του βορρα· η πολις του Βασιλεως του μεγαλου Θεος εν τοις παλατιοις αυτης γνωριζεται ως προπυργιον. Διοτι, ιδου, οι βασιλεις συνηχθησαν· διηλθον ομου. Αυτοι, ως ειδον, εθαυμασαν· εταραχθησαν και μετα σπουδης εφυγον. Τρομος συνελαβεν αυτους εκει· πονοι ως τικτουσης. Διαψαλμα. Μελετωμεν, Θεε, το ελεος σου εν μεσω του ναου σου. Κατα το ονομα σου, Θεε, ουτω και η αινεσις σου ειναι εως των περατων της γης· η δεξια σου ειναι πληρης δικαιοσυνης. Ας ευφραινεται το ορος Σιων, ας αγαλλιασθειν του θρονου της σωτηριας αυτης. Κυκλωσατε την Σιων και περιελθετε αυτην· αριθμησατε τους πυργους αυτης. Θεσατε την προσοχην σας εις τα περιτειχισματα αυτης· περιεργασθητε τα παλατια αυτης· δια να διηγησθε εις γενεαν μεταγενεστερα· διοτι ουτος ο Θεος ειναι ο Θεος ημων εις τον αιωνα· ουτω και η αινεσις σου ειναι εως των περατων της γης· η δεξια σου ειναι πληρης δικαιοσυνης. Ας ευφραινεται το ορος Σιων, ας αγαλλωνται αι θυγατερες του Αβρααμ· ας ευφραιναι τον αιωνα· ουτω και εις τον αιωνα· ουτω και εις τον αιωνα· ουτω και εις τον αιωνα.
Chapter 49

1 «Εἰς τὸν πρῶτον μουσικὸν. Ψαλμὸς διὰ τοὺς υἱοὺς Κορε.» Ἀκούσατε ταῦτα, παντες οἱ λαοὶ· ακροασθῆτε, παντες οἱ κατοίκοι τῆς οἰκουμένης· 2μικροὶ τε καὶ μεγαλοὶ, πλουσίοι ὁμοί καὶ πενηταὶ. 3Τὸ στόμα μου θελεὶ λαλῆσαι σοφίαν· καὶ ἡ μελετὴ τῆς καρδίας μου εἶναι συνείς. 4Θέλω κλίνει εἰς παραβολὴν τὸ ὦτιόν μου· θέλω εκθέσει εν κιθάρᾳ τὸ αἰνιγμα τοῦ· 5ότινες εἰλιπήσασιν εἰς τὰ αγαθὰ αὐτῶν καὶ καταλήγονται εἰς τὸ πλῆθος τοῦ πλοῦτος αὐτῶν· 6οὕδεις δύναται ποτὲ νὰ εἴξηγορήσῃ αὐτόν, ἡμῖν δὲ καὶ τῶν κατοίκων τῆς οἰκουμένης·

3 «Μικροὶ τε καὶ μεγαλοὶ, πλουσίοι ὁμοί καὶ πενηταὶ.»

4 «Τὸ στόμα μου θελεὶ λαλῆσαι σοφίαν· καὶ ἡ μελετὴ τῆς καρδίας μου εἶναι συνείς.»

5 «Θέλω κλίνει εἰς παραβολὴν τὸ ὦτιόν μου· θέλω εκθέσει εν κιθάρᾳ τὸ αἰνιγμα τοῦ·»

6 «οὕδεις δύναται ποτὲ νὰ εἴξηγορήσῃ αὐτόν, ἡμῖν δὲ καὶ τῶν κατοίκων τῆς οἰκουμένης·»

8 «οὐδεὶς δυνατὸς νὰ εἴξηγορήσῃ αὐτόν, μηδὲ νὰ δώσῃ εἰς τὸν Θεὸν λυτρὸν δι’ αὐτοῦ·»

10 «Διὸσ τοῦτον μουσικὸν, παντες οἱ λαοὶ· ακροασθῆτε, παντες οἱ κατοίκοι τῆς οἰκουμένης·»

11 «Εἰς τὸν πρῶτον μουσικὸν. Ψαλμὸς διὰ τοὺς υἱοὺς Κορε.» Ἀκούσατε ταῦτα, παντες οἱ λαοὶ· ακροασθῆτε, παντες οἱ κατοίκοι τῆς οἰκουμένης·

12 «Μικροὶ τε καὶ μεγαλοὶ, πλουσίοι ὁμοί καὶ πενηταὶ.»

13 «Τὸ στόμα μου θελεὶ λαλῆσαι σοφίαν· καὶ ἡ μελετὴ τῆς καρδίας μου εἶναι συνείς.»

14 «Θέλω κλίνει εἰς παραβολὴν τὸ ὦτιόν μου· θέλω εκθέσει εν κιθάρᾳ τὸ αἰνιγμα τοῦ·»

15 «οὕδεις δύναται ποτὲ νὰ εἴξηγορήσῃ αὐτόν, ἡμῖν δὲ καὶ τῶν κατοίκων τῆς οἰκουμένης·»

Chapter 50

1 «Ψαλμὸς τοῦ Ἀσαφ.» ὁ Θεὸς τῶν θεῶν, ὁ Κυρίος ἐλαλήσει, καὶ ἐκαλεῖ ἑνῶς τῆς γῆς, ὑποδείκνυται εἰς ἀνατολήν τῆς ἡλίου ἐως δυσεως αὐτοῦ. 2Ἐκ τῆς Σιών, ἥτις ἐστὶν τὸ ὄψιμον τῆς ὡραίουτητος, ὁ Θεὸς ἐλαλήσει· 3θελεῖ ελθεῖ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ δεν θελεῖ σιωπῆσει· πῦρ κατατρωγοῦσιν θελεῖ εἰσπράξει εἰς ἀνθροποθετημένην καὶ περισσεῖ ἄνεμον τοῦ ἐκείνου· 4θελεῖ προσκαλεῖσθαι τοῦ σελήνης ἐντὸς τοῦ οὐρανοῦ· 5θελεῖ προσκαλεῖσθαι τοῦ κόσμου· 6δεν θελεῖ ἐξηκοστῆναι κατοίκων εἰς ἑαυτὸν· 7δεν θελεῖ ἐξηκοστῆναι κατοίκων εἰς ἑαυτὸν· 8δεν θελεῖ ἐξηκοστῆναι κατοίκων εἰς ἑαυτὸν· 9δεν θελεῖ ἐξηκοστῆναι κατοίκων εἰς ἑαυτὸν· 10δεν θελεῖ ἐξηκοστῆναι κατοίκων εἰς ἑαυτὸν· 11δεν θελεῖ ἐξηκοστῆναι κατοίκων εἰς ἑαυτὸν· 12δεν θελεῖ ἐξηκοστῆναι κατοίκων εἰς ἑαυτὸν· 13δεν θελεῖ ἐξηκοστῆναι κατοίκων εἰς ἑαυτὸν· 14δεν θελεῖ ἐξηκοστῆναι κατοίκων εἰς ἑαυτὸν· 15δεν θελεῖ ἐξηκοστῆναι κατοίκων εἰς ἑαυτὸν· 16δεν θελεῖ ἐξηκοστῆναι κατοίκων εἰς ἑαυτὸν· 17δεν θελεῖ ἐξηκοστῆναι κατοίκων εἰς ἑαυτὸν· 18δεν θελεῖ ἐξηκοστῆναι κατοίκων εἰς ἑαυτὸν· 19δεν θελεῖ ἐξηκοστῆναι κατοίκων εἰς ἑαυτὸν· 20δεν θελεῖ ἐξηκοστῆναι κατοίκων εἰς ἑαυτὸν·

679
Chapter 51

1 «Εις τον πρωτον μουσικον. Ψαλμος του Δαβιδ, οτε ηλθε Ναθαν ο προφητης προς αυτον, αφου εισηλθε προς την Βηθσαβεε.» Ελεησον με, ω Θεε, κατα το ελεος σου· κατα το πληθος των οικτιρμων σου εξαλειψον τα ανομηματα μου. 2 Πλυνον με μαλλον και μαλλον απο της ανομιας μου και απο της αμαρτιας μου καθαρισον με. 3 Διοτι τα ανομηματα μου εγω γνωριζω, και η αμαρτια μου ενωπιον μου ειναι διαπαντος. 4 Εις σε, εις σε μονον ημαρτον και το πονηρον ενωπιον σου επραξα· δια να δικαιωθης εν τοις λογοις σου και να ησαι αμεμπτος εις τας κρισεις σου. 5 Καθημενος λαλεις κατα του αδελφου σου· βαλλεις σκανδαλον κατα του υιου της μητρος σου. 6 Ταυτα επραξας, και εσιωπησα· υπελαβες οτι ειμαι τω οντι ομοιος σου· θελω σε ελεγξει, και θελω παραστησει παντα εμπροσθεν των οφθαλμων σου. 7 Θεσατε λοιπον τουτο εις τον νουν σας, οι λησμονουντες τον Θεον, μηποτε σας αρπασω, και ουδεις ο λυτρωσων. 8 Ο προσφερων θυσιαν αινεσως, ουτος με δοξαζει· και εις τον ευθετουντα την οδον αυτου θελω δειξει την σωτηριαν του Θεου.

10 Διοτι εμου ειναι παντα τα θηρια του δασους, τα κτηνη τα επι χιλιων ορεων. 11 Γνωριζω παντα τα πετεινα των ορεων, και τα θηρια του αγρου ειναι μετ' εμοι. 12 Εαν πεινασω, δεν θελω ειπει τουτο προς σε· διοτι εμου ειναι η οικουμενη και το πληρωμα αυτης. 13 Μηπως εγω θελω φαγει κρεας ταυρων η πιει αιμα τραγων; 14 Θυσιασον εις τον Θεον θυσιαν εις τον Υψιστον τας ευχας σου· και επικαλου εμε εν ημερα θλιψεως, θελω σε ελευθερωσει, και θελεις με δοξασης. 15 Προς δε τον ασεβη ειπεν ο Θεος· Τι προς σε, να διηγησαι τα διαταγματα μου και να αναλαμβανης την διαθηκην μου εν τω στοματι σου; 16 Παραδιδεις το στομα σου εις την κακιαν, και η γλωσσα σου περιπλεκει δολιοτητα. 17 Καθημενος λαλεις κατα του αδελφου σου· βαλλεις σκανδαλον κατα του υιου της μητρος σου. 18 Εαν ιδης κλεπτην, τρεχεις μετ' αυτου· και μετα των μοιχων ειναι η μερις σου. 19 Παραδιδεις το στομα σου εις την κακιαν, και η γλωσσα σου περιπλεκει δολιοτητα. 20 Καθημενος λαλεις κατα του αδελφου σου· βαλλεις σκανδαλον κατα του υιου της μητρος σου. 21 Συ δε μισεις παιδειαν και απορριπτεις οπισω σου τους λογους μου. 22 Θεσατε λοιπον τουτο εις τον νουν σας, οι λησμονουντες τον Θεον, μηποτε σας αρπασω, και ουδεις ο λυτρωσων. 23 Ο προσφερων θυσιαν αινεσως, ουτος με δοξαζει· και εις τον ευθετουντα την οδον αυτου θελω δειξει την σωτηριαν του Θεου.

680
συντετριμμενην και τεταπεινωμενην, Θεε, δεν θελεις καταφρονησει. 18Ευεργετησον την Σιων
dia της ευνοιας σου’ οικοδομησον τα τειχη της Ιερουσαλημ. 19Τοτε θελεις ευαρεστηθη εις θυσιας
dικαιοσυνης, εις προσφορας και ολοκαυτωματα’ τοτε θελουσι προσφερει μοσχους επι το
θυσιαστηριον σου.

Chapter 52

1 «Εις τον πρωτον μουσικον, Μασχιλ του Δαβιδ, οτε ηλθε Δωδεκ ο Ιδουμαιος και ανηγγειλε
προς τον Σαουλ, και ειπε προς αυτον, Ηλθεν ο Δαβιδ εις την οικιαν του Αχιμελεχ.» Τι καυχασαι
eis την κακιαν, δυνατε; το ελεος του Θεου διαμενει εις τον αιωνα. 2Η γλωσσα σου μελετα κακιας·
ως ξυραφιον ηκονημενον εργαζεται δολον. 3Ηγαπησας το κακον μαλλον παρα το αγαθον, γλωσσαν
δολιαν. 4Δια τουτο ο Θεος θελει σε εξολοθρευσει διαπαντος· θελει σε αποσπασει και σε
μετατοπισει εκ της σκηνης σου, και θελει σε εκριζωσει εκ γης ζωντων. 5Και οι δικαιοι
θελουσιν ιδει και φοβηθη· και θελουσι γελασει επ' αυτον λεγοντες,
7Ιδου, ο ανθρωπος, οστις δεν
εθεσε τον Θεον δυναμιν αυτου. αλλ' ηπισεν επι το πληθος του πλουτου αυτου και επεστηριζετο
επι την πονηριαν αυτου. 8Εγω δε θελω εισθαι ως ελαια ακμαζουσα εν τω οικω του Θεου· ελπιζω
επι το ελεος του Θεου εις τον αιωνα του αιωνος.

Chapter 53

1 «Εις τον πρωτον μουσικον, επι Μαχαλαθ· Μασχιλ του Δαβιδ.» Ειπεν ο αφρων εν τη καρδια
αυτου, δεν υπαρχει Θεος. Διεφθαρησαν και εγειναν βδελυροι δια την ανομιαν· δεν υπαρχει πραττων
αγαθον. 2Ο Θεος εξ ουρανου διεκυψεν επι τους υιους των ανθρωπων, δια να ιδη εαν ηναι τις
εχων συνεσιν, εκζητων τον Θεον. 3Με τον, δεν εχουσι γνωσιν οι οικιακοι την ανομιαν, οι κατατρωγοντες
tον λαον μου ως βρωσιν αρτου; τον Θεον δεν επεκαλεσθησαν. 5Εκει εφοβηθησαν φοβον, οπου
dεν ήταν φοβος, διοτι ο Θεος διεσκορπισε τα οστα των στρατοπεδευοντων κατα σου· κατησχυνας
αυτους, διοτι ο Θεος κατεφρονησεν αυτους. 6Τις θελει δωσει εκ Σιων την σωτηριαν του Ισραηλ;
οταν ο Θεος επιστρεψη τον λαον αυτου απο της αιχμαλωσιας, θελει κατησχυσαι ο Ιακωβ, θελει
ευφραινεσθαι ο Ισραηλ.

Chapter 54

681
1 «Εις τον πρωτον μουσικόν, επι Νεγινωθ· Μασχιλ του Δαβίδ, οτε ηλθόν οι Ζιφαιοί και ειπον προς τον Σαουλ, Δεν ειναι κεκρυμμένος ο Δαβίδ παρ' ημίν;» Θεε, σωσόν με εν τω ονοματι σου και εν τη δυνάμει σου κρινον με. 2 Θεε, ακουσόν της προσέγγυσης μου· ακορεσθήτει των λογών του στοματος μου. 3 Διοτι ξενοι ηγερθησαν κατ' εμου, και καταδυνασται ζητουσι την ψυχην μου· δεν εθεσαν τον Θεον ενωπιον αυτων. Διαψαλμα. 4 Ιδου, ο Θεος με βοηθει· ο Κυριος ειναι μετα των υποστηριζοντων την ψυχην μου. 5 Θελει στρεψει το κακον επι τους εχθρους μου· εξολοθρευσον αυτους εν τη αληθεια σου. 6 Αυτοπροαιρετως θελω θυσιασει εις σε· θελω δοξολογει το ονομα σου, Κυριε, διοτι ειναι αγαθον. 7 Διοτι εκ πασης στενοχωριας με ελυτρωσε, και ο οφθαλμος μου ειδε την εκδικησιν επι τους εχθρους μου.

Chapter 55

1 «Εις τον πρωτον μουσικόν, επι Νεγινωθ· Μασχιλ του Δαβίδ.» Δος ακροασιν, Θεε, εις την προσέγγυσην μου, και μη αποσυρθης απο της δεησεως μου. 2 Προσεξον εις εμε και εισακουσον μου· λυπουμαι εν τη μελετη μου και ταραττομαι, απο της φωνης του εχθρου, απο της καταθλιψεως του ασεβους· διοτι ριπτουσιν επ' εμε ανομιαν και μετ' οργης με μισουσιν. 3 Η καρδια μου καταθλιβεται εντος μου, και φοβος θανατου επεσεν επ' εμε. 4 Φοβος και τρομος ηλθεν επ' εμε, και φρικη με εκαλυψε. 5 Και ειπα, Τις να μοι εδιδε πτερυγας ως περιστερας· ηθελον πεταξει και αναπαυθη. 6 Ηθελον ταχυνει την φυγην μου απο της ορμης του ανεμου, απο της θυελλης. 7 Καταποντισον αυτους, Κυριε· διαιρεσον τας γλωσσας αυτων· διοτι ειδον καταδυναστειαν και εριδα εν τη πολει. 8 Ημεραν και νυκτα περικυκλουσιν αυτην περι τα τειχη αυτης· και απατη και δολος δεν λειπουσιν απο των πλατειων αυτης. 9 Επειδη δεν με ωνειδισεν εχθρος, το οποιον ηθελον υποφερει· δεν ηγερθη επ' εμε ο μισων με· τοτε ηθελον κρυφθη απ' αυτου· 10 Αλλα συ, ανθρωπε ομοψυχε, οδηγε μου και γνωστε μου· οιτινες συνωμιλουμεν μετα γλυκυτητος, συνεπορευομεθα εις τον οικον του Θεου. 11 Ας ελθη θανατος επ' αυτους· ας καταβωσι ζωντες εις τον αδην· διοτι μεταξυ αυτων, εν ταις κατοικιαις αυτων, ειναι κακιαι. 12 Εγω προς τον Θεον θελω κραζει, και ο Κυριος θελει με σωσει. 13 Ας επερας και πρωι και μεσημβριαν θελω παρακαλει και φωναζει· και θελει ακουσει της φωνης μου. 14 Θελει λυτρωσει εν ειρηνη την ψυχην μου απο της μαχης της κατ' εμου· διοτι πολλοι ειναι εναντιον μου. 15 Ο Θεος, ο υπαρχων προ των αιωνων, θελει εισακουσει και θελει ταπεινωσει αυτους· Διαψαλμα· διοτι δεν μεταβαλλουσι τροπον ουδε φοβουνται τον Θεον. 16 Εκαστος εκτεινει τας χειρας αυτου επι τους ειρηνευοντας μετ' αυτου· αθετει την συνθηκην αυτου. 17 Το στομα αυτου ειναι απαλωτερον βουτυρου, αλλ' εν τη καρδια αυτου ειναι πολεμος· τα λογια αυτου ειναι μαλακωτερα ελαιου, πλην ειναι ξιφη γυμνα. 18 Επιρριψον επι τον Κυριον το φορτιον σου, και αυτος θελει σε ανακουφισει· δεν θελει ποτε συγχωρησει να σαλευθη ο δικαιος. 19 Αλλα συ, Θεε, θελεις καταβιβασει αυτους εις
φρεαρ απωλειας· ανδρες αιματων και δολιοτητος δεν θελουσι φθασει εις το ημισυ των ημερων αυτων· αλλ' εγω θελω ελπιζει επι se.

Chapter 56

1«Εις τον πρωτον μουσικον, επι Ιωναθ-ελεμ-ρεχοκι, Μικταμ του Δαβιδ, οποτε εκρατησαν αυτον οι Φιλισταιοι εν Γαθ.» Ελεησον με, ω Θεε, διοτι ανθρωπος χασκει να με καταπιη· ολην την ημεραν πολεμων με καταθλιβει. 2Οι εχθροι μου χασκουσιν ολην την ημεραν να με καταπιωσι· διοτι πολλοι ειναι, Υψιστε, οι πολεμουντες με. 3Καθ' ην ημεραν φοβηθω, επι σε θελω ελπιζει· 4εν τω Θεω θελω αινεσει τον λογον αυτου επι τον Θεον ηλπισα· δεν θελω φοβηθη· τι να μοι καμη σαρξ; 5Καθ' εκαστην μεταπλαττουσι τα λογια μου· παντες οι διαλογισμοι αυτων ειναι κατ' εμου εις κακον. 6Συναγονται, κρυπτονται, παραφυλαττουσι τα βηματα μου, πως να πιασωσι την ψυχην μου. 7Θελουσι λυτρωθη δια της ανομιας; Θεε, εν τη οργη σου κατακρημνισον τους λαους.

Chapter 57

1«Εις τον πρωτον μουσικον, επι Αλτασχεθ, Μικταμ του Δαβιδ, οτε εφευγεν απο προσωπου του Σαουλ εις το σπηλαιον.» Ελεησον με, ω Θεε, ελεησον με· διοτι επι σε πεποιθεν η ψυχη μου, και επι την σκιαν των πτερυγων σου θελω ελπιζει, θεε, εν τη οργη σου κατακρημνισον τους λαους. 2Θελω κραζει προς τον Θεον τον Υψιστον, προς τον Θεον τον ευοδουντα τα παντα δι' εμε. 3Θελει εξαποστειλει εξ ουρανου και θελει σωσει· θελει καταστησει ονειδος τον χασκοντα να με καταπιη· Διαψαλμα· ο Θεος θελει εξαποστειλει το ελεος αυτου και την αληθειαν αυτου.

683

Anonymous Greek Bible (Modern)
σε μεταξύ εθνών. 10Διοτι εμεγαλυνθή εως των ουρανών το ελεος σου, και εως των νεφελών η αληθεία σου. 11Υψώθητι, Θεε, επί τους ουρανους· η δοξα σου ας ηναι εφ' ολην την γην.

Chapter 58

1 «Εις τον πρωτον μουσικον, επι Αλ-τασχεθ, Μικταμ του Δαβίδ.» Αληθώς αρα λαλείτε δικαιουσην; κρινετε μετ' ευθυτητος, υιοι των ανθρωπων; 2Μαλιστα εν τη καρδία εργαζεσθε αδικιας· διαμοιραζετε την αδικιαν των χειρων σας εν τη γη. 3Απεξενωθησαν οι ασεβεις εκ μητρας· επλανηθησαν απο κοιλιας οι λαλουντες ψευδος. 4Εχουσι φαρμακιον ως το φαρμακιον του οφεως· ειναι ομοιοι με την κωφην ασπιδα, ητις φραττει τα ωτα αυτης· 5ητις δεν θελει να ακουση την φωνην των γοητων, των γοητευοντων τοσον επιδεξιως. 6Θεε, συντριψον αυτων τους οδοντας εν τω στοματι αυτων' Κυριε, καταθραυσον τους κυνοδοντας των λεοντων. 7Ας διαλυθωσιν ως υδωρ και ας ρευσωσι· θελει εκπεμψει τα βελη αυτου, εωσου εξολοθρευθωσιν. 8Ως κοχλιας διαλυομενος ας παρελθωσιν· ως εξαμβλωμα γυναικος ας μη ιδωσι τον ηλιον. 9Πριν αυξηθωσιν αι ακανθαι σας, ωστε να γεινωσι ραμνοι, ζωντας ως εν οργη, θελει αρπασει αυτους εν ανεμοστροβιλω. 10Ο δικαιος θελει ευφρανθη, οταν ιδη την εκδικησιν· τους ποδας αυτου θελει νιψει εν τω αιματι του ασεβους. 11Και εκαστος θελει λεγει, Επ' αληθειας ειναι καρπος δια τον δικαιον· επ' αληθειας ειναι Θεος, κρινων επι της γης.

Chapter 59

1 «Εις τον πρωτον μουσικον, επι Αλ-τασχεθ, Μικταμ του Δαβίδ, οτε εστειλε ο Σαουλ, και παρεφυλαττον την οικιαν αυτου δια να θανατωσωσιν αυτον.» Ελευθερωσον με εκ των εχθρων μου, Θεε μου· υπερασπισον με απο των επανισταμενων επ' εμε. 2Ελευθερωσον με απο των εργαζομενων την ανομιαν και σωσον με απο ανδρων αιματων. 3Διοτι, ιδου, ενεδρευουσι την ψυχην μου· δυνατοι συνηχθησαν κατ' εμου· ουχι, Κυριε, δια ανομιαν μου ουδε δια αμαρτιαν μου· χωρις να υπαρχη εν εμοι ανομια, τρεχουσι και ετοιμαζονται. Εξεγερθητι εις συναντησιν μου και ιδε. 4Συ λοιπον, Κυριε ο Θεος των δυναμεων, ο Θεος του Ισραηλ, εξυπνησον δια να επισκεφθης παντα τα εθνη. Μη ελεησης μηδενα εκ των δολιων παραβατων. Διαψαλμα. 5Επιστρεφουσι το εσπερας· υλακτουσιν ως κυνες και κυκλουσι την πολιν. 6Ιδου, αυτοι εκχεουσι λογους δια του στοματος αυτων· ρομφαιαι ειναι εις τα χειλη αυτων· επειδη λεγουσι, Τις ακουει; 7Αλλα συ, Κυριε, θελεις γελασει επ' αυτους· θελεις μυκτηρισει παντα τα εθνη. 8Εν τη δυναμει αυτων επι θελω ελπιζει· διοτι συ, Θεε, εισαι το προπυργιον μου. 9Εν τη δυναμει αυτων επι σε θελω ελπιζει· διοτι συ, Θεε, εισαι το προπυργιον μου. 10Ο Θεος του ελεους μου θελει με προφθασει· η θελει με καμει να ιδω την εκδικησιν επι τους παραφυλαττοντας με. 11Μη φονευσης αυτους, μηποτε λησομενη αυτο ο λαος μου διασκορπισον αυτους εν τη δυναμει σου και ταπεινωσον
αυτους, Κυριε, η ασπις ημων. 12 Δια την αμαρτιαν του στοματος αυτων, δια τους λογους των χειλεων αυτων, ας πιασθωσιν εν τη υπερηφανια αυτων και δια την καταφυγαι το ψευδος, ας πιασθωσιν εν τη υπερηφανια αυτων, ωστε να μη υπαρξουσι, και ας γνωρισουσιν οτι ο Θεος δεσποζει εν Ιακωβ, εως των περατων της γης. Διαψαλμα. 13 Ας επιστρεφωσι λοιπον το εσπερας, ας υλακτωσιν ως κυνες και ας περικυκλωσουσι την πολιν. 14 Ας επιστρεφωσι λοιπον το εσπερας, ας υλακτωσιν ως κυνες και ας περικυκλωσουσι την πολιν. 15 Ας επιστρεφουσι λοιπον το εσπερας, ας υλακτωσιν ως κυνες και ας περικυκλωσουσι την πολιν.
εισηκουσας των ευχων μου· εδωκας μοι την κληρονομιαν των φοβουμενων το ονομα σου. 6 Θελεις προσθεσει ημερας εις τας ημερας του βασιλεως· τα ετη αυτου ας ηναι εις γενεαν και γενεαν. 7 Θελει διαμενει εις τον αιωνα ενωπιον του Θεου· καμε να διαφυλαττωσιν αυτον το ελεος και η αληθεια. 8 Ουτω θελω ψαλμωδει διαπαντος το ονομα σου, δια να εκπληρω τας ευχας μου καθ' ημεραν.

Chapter 62

1 «Εις τον πρωτον μουσικον, δια Ιεδουθουν. Ψαλμος του Δαβιδ.» Επι τον Θεον βεβαιως αναπαυεται η ψυχη μου· εξ αυτου πηγαζει η σωτηρια μου. 2 Αυτος βεβαιως ειναι πετρα μου και σωτηρια μου· προπυργιον μου· δεν θελω σαλευθη πολυ. 3 Εως ποτε θελετε επιβουλευεσθαι εναντιον ανθρωπου; σεις παντες θελετε φονευθη· εισθε ως τοιχος κεκλιμενος και φραγμος ετοιμορροπος. 4 Δεν συμβουλευονται παρα να ριψωσι αυτον απο του υψους αυτου· αγαπωσι το ψευδος· δια μεν του στοματος αυτων ευλογουσι, δια δε της καρδιας αυτων καταρωνται. 5 Αλλα συ, ω ψυχη μου, επι τον Θεον αναπαυου, διοτι εξ αυτου κρεμαται η ελπις μου. 6 Αυτος βεβαιως ειναι πετρα μου και σωτηρια μου· προπυργιον μου· δεν θελω σαλευθη. 7 Εν τω Θεω ειναι η σωτηρια μου και η δοξα μου· η πετρα της δυναμεως μου, το καταφυγιον μου, ειναι εν τω Θεω. 8 Ελπιζετε επι αυτον εν παντι καιρω· απο πρωιας και επι της νυκτος, εν τη θελεις μου, δια τουτο υπο την σκιαν των πτερυγων σου θελω χαιρε. 9 Οι δε ζητουντες την ψυχην μου, δια να εξολοθρευσωσιν αυτην, θελουσιν εμβη εις τα κατωτατα μερη της γης· 10 θελουσι πεσει δια ρομφαις· θελουσι διασταθησαν εις καταστον κατα τα εργα αυτου.

Chapter 63

1 «Ψαλμος του Δαβιδ, οτε ευρισκετο εν τη ερημω Ιουδα.» Θεε, συ εισαι ο Θεος μου· απο πρωιας σε ζητω· σε διψα η ψυχη μου, σε ποθει η σαρξ μου, εν γη ερημω, ξηρα και ανυδρω· 2 δια να βλεπω την δυναμιν σου και την δοξαν σου, καθως σε ειδον εν τω αγιαστηριω. 3 Διοτι το ελεος σου ειναι καλητερον παρα την ζωην· τα χειλη μου θελουσι σε επαινει. 4 Ουτω θελω σε ευλογει εν τη ζωη μου· εν τω ονοματι σου θελω υψονει τας χειρας μου. 5 Ως απο παχους και μυελου θελει χορτασθη η ψυχη μου και δια χειλεων αγαλλιασεως θελει υμνει το στομα μου, 6 Οταν σε ενθυμωμαι επι της στρωμνης μου, εις σε μελετω εν ταις φυλακαις της νυκτος. 7 Επειδη εσταθης βοηθεια μου· δια τουτο υπο την σκιαν των πτερυγων σου θελω χαιρε. 8 Προσεκολληθη η ψυχη μου κατοπιν σου· η δεξια σου με υποστηριζει. 9 Οι δε ζητουντες την ψυχην μου, δια να εξολοθρευσωσιν αυτην, θελουσιν εμβη εις τα κατωτατα μερη της γης· 10 θελουσι πεσει δια ρομφαις· θελουσιν ειςθαι μερις
1 «Εις τον πρωτόν μουσικόν. Ψαλμός του Δαβίδ.» Ακουσον, Θεε, της φωνῆς μου εν τῇ δεήσει μου· απὸ τοῦ φοβοῦ του εχθροῦ φυλαξον τὴν ζωήν μου· σκεπάσον με ἀπὸ συμβουλίου πονηρῶν, ἀπὸ φρυγανίων ἀνομίαν· ὑπερισχύσαν κατʼ ἐμοῦ· σὺ θελεῖς καθαρίσει τὰς παραβασίες ἡμῶν. Μακαρίος εἰκόνας, τον οποίον εξελέξατε καὶ προσέλαβατε, διὰ νὰ κατασταθῇ πρὸς ἡμᾶς. Διὰ τρομερῶν πράγματον πάνω εἰς τὴν γῆν καὶ πάνω εἰς ἀνθρώπους. Και αὐτοὶ οἱ κατοικοῦντες τὸ περάτα φοβοῦνται τὰ σημεῖα ἡμῶν. 7 Ο Θεός θελεῖ εὐφρανθῆ εἰς τὸν Κυρίον καὶ θελεῖ εὐφράνθη τὰς πάντες τὰς ἐργασίας αὐτῶν· καὶ θελεῖ διηγηθῆ τὸ εργον τοῦ Θεοῦ καὶ εἶναι συνημμενος. 8 Ο ἔρημος ποταμὸς τοῦ Θεοῦ εἰναι πληρὸς υδατῶν· επεῖδη οὐτω διεταξα. 9 Οι κοιλαδοί εἰναι ἐνδεδυμενοὶ ποιμνία καὶ οἱ λόφοι περιζωνονται χαραν. 10 Αἱ πεδίας εἰναι ενδεδυμεναι ποιμνία καὶ αἱ κοιλαδοὶ εἰκόνας εἰναι σπάσματα του θυσίαν· και οἱ λόφοι περιζωνονται χαραν. 11 Και αἱ λοσπονδήρα οἱ κατοικοῦντες τοῦ ἀνδροῦ, καὶ οἱ λόφοι περιζωνονται χαραν. 12 Καὶ οἱ λόφοι περιζωνονται χαραν. 13 Αἱ πεδίας εἰναι ενδεδυμεναι ποιμνία καὶ αἱ κοιλαδοὶ εἰκόνες εἰναι σπάσματα του θυσίαν· καὶ οἱ λόφοι περιζωνονται χαραν. 14 Καὶ αἱ λοσπονδήρα οἱ κατοικοῦντες τοῦ ἀνδροῦ, καὶ οἱ λόφοι περιζωνονται χαραν. 15 Καὶ αἱ λοσπονδήρα οἱ κατοικοῦντες τοῦ ἀνδροῦ, καὶ οἱ λόφοι περιζωνονται χαραν. 16 Καὶ αἱ λοσπονδήρα οἱ κατοικοῦντες τοῦ ἀνδροῦ, καὶ οἱ λόφοι περιζωνονται χαραν. 17 Καὶ αἱ λοσπονδήρα οἱ κατοικοῦντες τοῦ ἀνδροῦ, καὶ οἱ λόφοι περιζωνονται χαραν. 18 Καὶ αἱ λοσπονδήρα οἱ κατοικοῦντες τοῦ ἀνδροῦ, καὶ οἱ λόφοι περιζωνονται χαραν. 19 Καὶ αἱ λοσπονδήρα οἱ κατοικοῦντες τοῦ ἀνδροῦ, καὶ οἱ λόφοι περιζωνονται χαραν. 20 Καὶ αἱ λοσπονδήρα οἱ κατοικοῦντες τοῦ ἀνδροῦ, καὶ οἱ λόφοι περιζωνονται χαραν. 21 Καὶ αἱ λοσπονδήρα οἱ κατοικοῦντες τοῦ ἀνδροῦ, καὶ οἱ λόφοι περιζωνονται χαραν.
Chapter 66

1 «Εις τον πρωτον μουσικον. Ωδή ψαλμού.» Αλαλαξατε εις τον Θεον, πασα η γη. 2Ψαλατε την δοξαν του ονοματος αυτου· καμετε ενδοξον του υμον αυτου. 3Ειπατε προς τον Θεον, Ποσον ειναι φοβερα τα εργα σου δια το μεγεθος της δυναμεως σου, υποκρινονται υποταγην εις σε οι εχθροι σου. 4Πασα η γη θελει σε προσκυνει και ψαλμωδει εις σε· θελουσι ψαλμωδει το ονομα σου. Διαψαλμα. 5Ελθετε και ιδετε τα εργα του Θεου· ειναι φοβερος εις τας πραξεις προς τους ιους των ανθρωπων. 6Μετεβαλε την θαλασσαν εις ξηραν· πεζοι διεβησαν δια του ποταμου· εκει ευφρανθημεν εις αυτον. 7Δια της δυναμεως αυτου δεσποζει εις τον αιωνα· οι οφθαλμοι αυτου επιβλεπουσιν επι τα εθνη· οι αποσταται ας μη υποκρινωσι εαυτους. Διαψαλμα.

Chapter 67

1 «Εις τον πρωτον μουσικον, επι Νεγινωθ. Ψαλμος ωδης.» Ο Θεος να σπλαγχνισθη ημας και να ευλογηση ημας να επιφανη το προσωπον αυτου εφ' ημας Διαψαλμα. 2Διοτι συ ηρευνησας ημας, Θεε· εδοκιμασας ημας, ως δοκιμαζεται το αργυριον. 3Ενεβαλες ημας εις το δικτυον· εθεσας βαρυ φορτιον επι τα νωτα ημων. 4Διηλθομεν δια πυρος και υδατος· και εξηγαγες ημας εις αναψυχην.

Chapter 68

688

Anonymous Greek Bible (Modern)
«Εις τον πρωτον μουσικον. Ψαλμος ωδης του Δαβιδ.» Ας εγερθη ο Θεος, και ας διασκορπισθωσιν οι εχθροι αυτου' και ας φυγωσιν απ' εμπροσθεν αυτου οι μισουντες αυτον. 2Καθως αφανιζεται ο καπνος, ουτως αφανισον αυτους· καθως διαλυεται ο κηρος εμπροσθεν του πυρος, ουτως ας απολεσθωσιν οι ασεβεις απο προσωπου του Θεου. 3Οι δε δικαιοι ας ευφραινωνται· ας αγαλλωνται ενωπιον του Θεου· και ας τερπωνται εν ευφροσυνη. 4Ψαλλετε εις τον Θεον· ψαλμωδειτε εις το ονομα αυτου· ετοιμασατε τας οδους εις τον επιβαινον επι των ερημων· Κυριος ειναι το ονομα αυτου· και αγαλλεσθε ενωπιον αυτου. 5Πατηρ των ορφανων και κριτης των χηρων, ειναι ο Θεος εν τω αγιω αυτου τοπω. 6Ο Θεος κατοικιζει εις οικογενειαν τους μεμονωμενους· εξαγει τους δεσμιους εις αφθονιαν· οι δε αποσταται κατοικουσιν εν γη ανυδρω. 7Θεε, οτε εξηλθες εμπροσθεν του λαου σου, οτε περιεπατεις δια της ερημου· Διαψαλμα· 8η γη εσεισθη, και αυτοι οι ουρανοι εσταξαν απο προσωπου του Θεου· το Σινα αυτο εσεισθη απο προσωπου του Θεου, του Θεου του Ισραηλ. 9Θεε, επεμψας βροχην αφθονον εις την κληρονομιαν σου, και εν τη αδυναμια αυτης συ ανεζωοποιησας αυτην. 10Η συναγωγη σου κατωκησεν εν αυτη· Θεε, εκαμες ετοιμασιαν εις τον πτωχον δια την αγαθοτητα σου. 11Ο Κυριος εδωκε λογον· οι ευαγγελιζομενοι ησαν στρατευμα μεγα. 12Βασιλεις στρατευμων φευγοντες εφυγον, και αι διαμενουσαι εν τη οικια εμοιραζον τα λαφυρα. 13Και αν εκοιτεσθε εν μεσω εστιας, ομως θελετε εισθαι ως πτερυγες περιηργυρωμενης, και της οποιας τα πτερα ειναι περικεχρυσωμενα απο κιτρινου χρυσιου. 14Οτε ο Παντοδυναμος διεσκορπιζε βασιλεις εν αυτη, εγεινε λευκη ως η χιων εν Σαλμων. 15Το ορος του Θεου ειναι ως το ορος της Βασαν· ορος υψηλον ως το ορος της Βασαν. 16Δια τι ζηλοτυπειτε, ορη υψηλα; τουτο ειναι το ορος, εν ω ευδοκησεν ο Θεος να κατοικη· ο Κυριος, ναι, εν αυτω θελει κατοικει εις τον αιωνα. 17Αι αμαξαι του Θεου ειναι δισμυριαι χιλιαδες χιλιαδων· ο Κυριος ειναι μεταξυ αυτων ως εν Σινα, εν τω αγιω τοπω. 18Ανεβης εις υψος· ηχμαλωτισας αιχμαλωσιαν· ελαβες χαρισματα δια τους ανθρωπους· ετι δε και δια τους απειθεις, δια να κατοικης μεταξυ αυτων, Κυριε Θεε. 19Ευλογητος Κυριος, οστις καθ' ημεραν επιφορτιζεις ημας αγαθα· ο Θεος της σωτηριας ημων. Διαψαλμα.
θελει εκτεινει τας χειρας αυτης προς τον Θεον. 32 Αι βασιλειαι της γης, ψαλλετε εις τον Θεον, ψαλμωδειτε εις τον Κυριον· Διαψαλμα· εις τον επιβαινοντα επι τους ουρανους των εκπαλαι ουρανων· ιδου εκπεμπει την φωνην αυτου, φωνην κραταιαν. 34 Αποδοτε το κρατος εις τον Θεον· η μεγαλοπρεπεια αυτου ειναι επι τον Ισραηλ και η δυναμις αυτου επι τους ουρανους. 35 Φοβερος εισαι, Θεε, εκ των αγιαστηριων σου· ο Θεος του Ισραηλ ειναι ο διδους κρατος και δυναμις εις τον λαον αυτου. Ευλογητος ο Θεος.

Chapter 69

1 «Εις τον πρωτον μουσικον, υπο Σοσανιμ. Ψαλμος του Δαβιδ.» Σωσον με, Θεε, διοτι εισηλθον υδατα εως ψυχης μου. 2 Εβυθισθην εις βαθυν πηλον, οπου δεν ειναι τοπος στερεος δια να σταθω· εφθασα εις τα βαθη των υδατων, και το ρευμα με κατακλυζει. 3 Ήτονησα κραζων· ο λαρυγξ μου εξηρανθη· απεκαμον οι οφθαλμοι μου απο του να περιμενω τον Θεον μου. 4 Οι μισουντες με αναιτιως επληθυνθησαν υπερ τας τριχας της κεφαλης μου· εκραταιωθησαν οι εχθροι μου οι προσπαθουντες να με αφανισωσιν αδικως. Τοτε εγω επεστρεψα ο, τι δεν ηρπασα. 5 Θεε, συ γνωριζεις την αφροσυνην μου· και τα πλημμεληματα μου δεν ειναι κεκρυμμενα απο σου. 6 Ας μη αισχυνθωσιν εξ αιτιας μου, Κυριε Θεε των δυναμεων, οι προσμενοντες σε· ας μη εντραπωσι δι' εμε οι εκζητουντες σε, Θεε του Ισραηλ. 7 Διοτι ενεκα σου υπεφερα ονειδισμον· αισχυνη εκαλυψε το προσωπον μου. 8 Ξενος εγεινα εις τους αδελφους μου, και αλλογενης εις τους υιους της μητρος μου· 9 Διοτι ο ζηλος του οικου σου με κατεφαγε· και οι ονειδισμοι των ονειδιζοντων σε επεπεσον επ εμε. 10 Και εκλαυσα ταλαιπωρων εν νηστεια την ψυχην μου, αλλα τουτο εγεινεν εις ονειδος μου. 11 Και εκαμα τον σακκον ενδυμα μου και εγεινα εις αυτους παροιμια. 12 Κατ' εμου λαλουσιν οι καθημενοι εν ταις πυλαις, και εγεινα ασμα των μεθυοντων. 13 Έγω δε προς σε κατευθυνον την προσευχην μου, θλιβομαι· τοτε εγω επεστρεψα· ενεκα των εχθρων μου λυτρωσον με. 14 Ελευθερωσον με απο του ηλιου· δια να μη βυθισθω· ας θλιβομαι· ας ελευθερωθω εκ των μισουντων με και εκ των βαθεων των υδατων. 15 Ας μη με κατακλυση το ρευμα των υδατων, μηδε ας με καταπιη ο βυθος· και το φρεαρ ας μη κλειση το στομα αυτου επ' εμε. 16 Εισακουσον μου, Φοβερος Θεε, διοτι αγαθον ειναι το ελεος σου· κατα το πληθος των οικτιρμων σου επιβλεψον επ' εμε. 17 Και μη κρυψης το προσωπον σου απο του δουλου σου· επειδη θλιβομαι, ταχεως επακουσον μου. 18 Εξ αιτιας και ανθρωπιας αγαθον ειναι το ελεος σου· κατα το πληθος των οικτιρμων σου επιβλεψον επ' εμε. 19 Ας γεινη η τραπεζα αυτων εις παγιδα και εις ανταποδοσιν και εις βροχον. 20 Ας σκοτισθωσιν οι οφθαλμοι αυτων δια να μη βλεπωσι· και την ραχιν αυτων διαπαντος κυρτωσον. 21 Οι κυριες εις τους δυσοσιους αυτων εις τους δυσοσιους αυτων εις τους δυσοσιους αυτων εις τους δυσοσιους αυτων εις τους δυσοσιους αυτων. 22 Ας εκχεε επ' αυτους την
οργήν σου· καὶ ο θυμός της αγανακτήσεως σου· μη ηναί ο κατοικων. 26 Διοτι εκείνοι, τον οποίον συ επατάξας, αυτοι κατεδίωξαν· καὶ λάλουσι περί του πονον εκείνων, τους οποίους επλήγωσας. 27 Προσθέτεις ανομίαν επι την ανομίαν αυτών, και ας μη εισελθώσι εις την δικαιοσύνην σου. 28 Ας εξαλείψωσιν εκ βιβλου ζωντων και μετα των δικαιων ας μη καταγραφθώσιν. 29 Εμε δε, τον πτωχον και λελυπημένον, η σωτηρια σου, Θεε, ας με υψωσή. 30 Θελω αινεσει το ονομα του Θεου εν ωδη και θελω μεγαλυνει αυτον εν υμνοις. 31 Τουτο βεβαιως θελει αρεσει εις τον Κυριον, υπερ μοσχον νεον εχοντα κερατα και οπλας. 32 Οι ταπεινοι θελουσιν ιδει· θελουσι ευφρανθη· και η καρδια υμων εκζητουντων τον Θεον θελει ζησει. 33 Διοτι εισακουει των πενητων ο Κυριος και τους δεσμιους αυτου δεν καταφρονει. 34 Διοτι ο Θεος θελει σωσει την Σιων, και θελει οικοδομησει τας πολεις του Ιουδα· και θελουσι κατοικησει εκει και θελουσι κληρονομησει αυτην. 35 Και το σπέρμα των δουλων αυτου θελει κληρονομησει αυτην, και οι αγαπωντες το ονομα αυτου θελουσι κατοικει εν αυτη.

Chapter 70

1 «Εις τον πρωτον μουσικον. Ψαλμος του Δαβιδ, εις αναμνησιν.» Θεε, ταχυνον να με ελευθερωσης· ταχυνον, Κυριε, εις βοηθειαν μου. 2 Ας αισχυνθωσι και ας εντραπωσιν οι ζητουντες την ψυχην μου· ας στραφωσιν εις τα οπισω και ας εντραπωσιν οι θελοντες το κακον μου. 3 Ας στραφωσιν οπισω προς αμοιβην της αισχυνης αυτων οι λεγοντες, ευγε, ευγε. 4 Ας αγαλλωνται και ας ευφραινωνται εις σε παντες οι ζητουντες σε· και οι αγαπωντες την σωτηριαν σου ας λεγωσι διαπανος, Μεγαλυνθητω ο Θεος. 5 Εγω δε ειμαι πτωχος και πενης· Θεε, ταχυνον προς εμε· συ εισαι βοηθεια μου και ελευθερωτης μου· Κυριε, μη βραδυνης.

Chapter 71

1 Επι σε, Κυριε, ηλπισα· ας μη καταισχυνθω ποτε. 2 Δια την δικαιοσυνην λυτρωσον με και ελευθερωσον με· Κλινον προς εμε το ωτιον σου και σωσον με. 3 Γενου εις εμε τοπος χορος, δια να καταφευγω παντοτε· συ διεταξας να με σωσης, διοτι πετρα μου και φρουριον μου εισαι. 4 Θεε μου, λυτρωσον με εκ δυναμεως ασεβους, εκ χειρος παρανομου και αδικου. 5 Διοτι συ εισαι η ελπις μου, Κυριε Θεε· το θαρρος μου εκ νεοτητος μου. 6 Επι σε επεστηριχθην εκ της κοιλιας· συ εισαι σκεπη μου εκ των απαλαχων της μητρος μου· εις σε θελει εισθαι παντοτε ο υμνος μου. 7 Ως τερας κατεσταθην εις τους πολλους· αλλα συ εισαι το δυνατον καταφυγιον μου, 8 Ας εμπλησθη το στομα μου· εις σε θελει εισθαι τον υμνον σου. 9 Μη με απορριψης εν καιρω γηρατος· συ εισαι σκεπη μου εκ των απαλαχων της μητρος μου· εις σε θελει εισθαι παντοτε ο υμνος μου. 10 Διοτι οι εχθροι μου λαλουσι περι εμου· και οι
παραφυλαττοντες την ψυχην μου συμβουλευονται ομου, 11 Λεγοντες, Ο Θεος εγκατελιπεν αυτον·
καταδιωξατε και πιασατε αυτον, διοτι δεν υπαρχει ο σωζων. 12 Εγω δε παντοτε θελω ελπιζει,
και θελω προσθετει επι παντας τους επαινους σου. 13 Ας αισχυνθωσιν, ας εξαλειφθωσιν οι εχθροι της ψυχης μου· ας
σκεπασθωσι απο ονειδους και εντροπης οι ζητουντες το κακον μου. 14 Θεε, μη μακρυνθης απ' εμου· Θεε
μου, ταχυν εις βοηθειαν μου. 15 Ας αισχυνθωσιν, ας εξαλειφθωσιν οι εχθροι της ψυχης μου· ας
σκεπασθωσι απο ονειδους και εντροπης οι ζητουντες το κακον μου. 16 Θεε, μη μακρυνθης απ' εμου· Θεε
μου, ταχυν εις βοηθειαν μου.

Chapter 72

1 «Ψαλμος δια τον Σολομωντα.» Θεε, δος την κρισιν σου εις τον βασιλεα και την δικαιοσυνη
σου εις τον λαον του βασιλεως. 2 Δια να κρινη τον λαον σου εν δικαιοσυνη και τους πτωχους σου
εν κρισει. 3 Ας αισχυνθωσιν, ας εξαλειφθωσιν οι εχθροι της ψυχης μου· ας
σκεπασθωσι απο ονειδους και εντροπης οι ζητουντες το κακον μου. 4 Θεε, μη μακρυνθης απ' εμου· Θεε
περιπατει εν τη δυναμει Κυριου του Θεου· Θεε μου, μεχρι του νυν εκηρυττον τα θαυμασια σου.
5 Θεε, δος την κρισιν σου εις τον βασιλεα και την δικαιοσυνην σου και την σωτηριαν σου ολην την ημεραν· διοτι δεν δυναμαι να απαριθμησω αυτας.
6 Θεε, δος την κρισιν σου εις τον βασιλεα και την δικαιοσυνην σου και την σωτηριαν σου ολην την ημεραν· διοτι δεν δυναμαι να απαριθμησω αυτας.
7 Διοτι η δικαιοσυνη σου, Θεε, ειναι υπερυψωμενη· διοτι εκαμες μεγαλεια Θεε, τις ομοιος σου,
οστις εδειξας εις εμε θλιψεις πολλας και ταλαιπωριας, και παλιν με ανεξωποιησας και εκ των αβυσσων της γης παλιν ανηγαγες με: 21 Ηυξησας το μεγαλειον μου και επιστρεψας με παρηγορησας. 22 Και εγω, Θεε μου, θελω
dοξολογει εν τω οργανω του ψαλτηριου σε και την αληθειαν σου· εις σε θελω ψαλμωδει εν κιθαρα,
Αγιε του Ισραηλ.
8 Ετι δε η γλωσσα μου ολην την ημεραν θελει μελετα την δικαιοσυνην
σου· διοτι ενετραπησαν, διοτι κατησχυνθησαν, οι ζητουντες το κακον μου.
των ορεών, ο καρπός αυτού θελεί σειεθαι ως ο Λιβάνος· και οι κατοίκοι εν τῇ πολεί θελουσιν εξανθησεί ο Λιβάνος· και οι κατοίκοι εν τῇ πολεί θελουσιν εξανθησεί· ο Λιβάνος. Επειδή δεν είναι τόσοι εἰς τὸν θανάτον αυτῶν, αλλ' η δύναμις αυτών εἶναι στερεά· οι άνθρωποι θελουσιν πληρωθῆ απὸ τῆς δοξῆς αυτοῦ ἡ πασα γῆ. Αμήν, καὶ αμήν. 20Ετελείωσαν αἱ προσευχαὶ τοῦ Δαβίδ υἱοῦ τοῦ Ιεσσαὶ.

Chapter 73

1«Παλμος του Ασαφ.» Αγαθὸς τῶοντι εἰς τὸν Ἰσραὴλ, εἰς τοὺς καθαροὺς τὴν καρδίαν. Ἐμου δὲ, οἱ ποδες μου σχεδον εκλονισθῆσαν· παρ' ολιγον ωλισθῆσαν τὰ βήματα μου. Διοτι εζηλευσά τοὺς μωροὺς, βλεπὼν τὴν εὐτυχιαν τῶν ἁσεβών. Επειδή δὲν εἰναι λυπαί εἰς τὸν θανάτον αὐτῶν, ἀλλ' η δυναμις αὐτῶν εἰναι στερεα. Δὲν εἰναι εἰν κοποις, ως οἱ ἄλλοι ἁνθρωποι· οὐδὲ μαστιγονται μετα τῶν λοιπῶν ἄνθρωπων. Δια τοῦτο περικυκλονει αὐτους η υπερηφανια ως περιδεραιον· η αδικια σκεπαζει αυτους ως ιματιον. Οἱ οφθαλμοι αυτων εξεχουσιν εκ του παχους· εξεπερασαν τὰς επιθυμιας της καρδιας αυτων. Ἐμπαιζουσι και λαλουσιν εν πονηρι καταδυναστειαν· λαλουσιν υπερηφανως. Θετουσιν εις τὸν ουρανον τὸ στόμα αὐτων, καὶ η γλωσσα αὐτων διατρεχει τὴν γῆν. Δια τοῦτο θελει στραφη ενταυθα ο λαος αυτου· και υδατα ποτηριου εκθλιβονται δι' αυτους. Και λεγουσι, Πως γνωριζει ταυτα ο θεος; και υπαρχει γνωσις εν τω Υψιστω; Ιδου, ουτοι ειναι ασεβεις και ευτυχουσι διαπαντος· αυξανουσι τὰ πλουτη αὐτων. Αρα, ματαιως εκαθαρισα την καρδιαν μου και ενιψα εν αθωοτητι τας χειρας μου. Διοτι εμαστιγωθην ολην την ημεραν και ετιμωρηθην πασαν αυγην. Αν ειπω, Θελω ομιλει ουτως· ιδου, εξυβριζω εις την γενεαν των υιων σου. Και εστοχασθην να εννοησω τουτο, πλην μ' εφανη δυσκολον· εωςου εισελθων εις το αγιαστηριον του Θεου, ενοησα τα τελη αυτων. Συ βεβαιως εθεσας αυτους εις τοπους ολισθηρους· ερριψας αυτους εις κρημνον. Πως δια μιας κατηντησαν εις ερημωσιν Ηφανισθησαν, απωλεσθησαν υπο αιφνιδιου ολεθρου. Ως ονειρον εξεγειρομενου Κυριε, οταν εγερθης, θελεις αφανισει την εικονα αυτων. Ουτως εκαιετο η καρδια μου, και τα νεφρα μου εβασανιζοντο· και εγω ημην ανοητος και δεν εγνωριζον· κτηνος ημην ενωπιον σου. Εγω ομως ειμαι παντοτε μετα σου· συ με επιασας απο της δεξιας μου χειρος. Δια της συμβουλης σου θελεις με οδηγησει και μετα ταυτα θελεις με προσλαβει εν δοξη. Τινα αλλον εχω εν τω ουρανω; και επι της γης δεν θελω αλλον παρα σε. Ητονησεν η σαρξ μου και η καρδια μου· αλλ' ο Θεος ειναι η δυναμις της καρδιας μου και η μερις μου εις τὸν αιωνα. Διοτι, ιδου, οσοι απομακρυνονται απο σου, θελουσιν απολεσθη συ εξωλθρευσας παντας τοις εκκλινοντας απο σου. Αλλα δι' εμε, το να προσκολλωμαι εις τον Θεον ειναι το αγαθον μου εθεσα την ελπιδα μου επι Κυριον τον Θεου, δια να κηρυττω παντα τα εργα σου.
Chapter 74

1 «Μασχιλ του Ασαφ.» Δια τι, Θεε, απερριψας ημας διαπαντος; δια τι καταινει η οργη σου εναντιον των προβατων της βοσκης σου; 2 Μνησθητι της συναγωγης σου, την οποιαν απεκτησας απ' αρχης την κληρονομιας σου, την οποιαν ελυτρωσας· τουτο το ορος Σιων, εν ω κατωκησας. 3 Κινησον τα βηματα σου προς τας παντοτεινας ερημωσεις, προς παν κακον, το οποιον επραξεν ο εχθρος εν τω αγιαστηριω. 4 Οι εχθροι σου βρυχωνται εν τω μεσω των συναγωγων σου· εθεσαν σημαιας τας σημαιας αυτων. 5 Γνωστον εγεινεν· ως εαν τις σηκονων πελεκυν καταφερη ουτω τωρα αυτοι συνετριψαν δια μιας με πελεκεις και σφυρια, τα πελεκητα εργα αυτου. 6 Κατεκαυσαν εν πυρι το αγιαστηριον σου εως εδαφους· εβεβηλωσαν το κατοικητηριον του ονοματος σου. 7 Ειπον εν τη καρδια αυτων, Ας εξολοθρευσωμεν αυτους ομου· κατεκαυσαν πασας τας συναγωγας του Θεου εν τη γη. 8 Τα σημεια ημων δεν βλεπομεν· δεν υπαρχει πλεον προφητης ουδε γνωριζων μεταξυ ημων το εως ποτε. 9 Εως ποτε, Θεε, θελει ο εναντιος; θελει βλασφημει ο εχθρος το ονομα σου διαπαντος; 10 Δια τι αποστρεφεις την χειρα σου, και την δεξιαν σου; εκβαλε αυτην εκ μεσου του κολπου σου και αφανισον αυτους. 11 Αλλ' ο Θεος ειναι εξ αρχης Βασιλευς μου, εργαζομενος σωτηριαν εν μεσω της γης. 12 Συ διεχωρισας δια της δυναμεως σου την θαλασσαν· συ συνετριψας τας κεφαλας των δρακοντων εν τοις υδασι. 13 Συ συνετριψας τας κεφαλας τον Λευιαθαν· εδωκας αυτον βρωσιν εις τον λαον, τον κατοικουντα εν ερημοις. 14 Συ ηνοιξας πηγας και χειμαρρους· εξηρανας ποταμους δυνατους. 15 Σου ειναι η ημερα και σου η νυξ· συ ητοιμας το φως και τον ηλιον. 16 Συ εθεσας παντα τα ορια της γης· συ εκαμες το θερος και τον χειμωνα. 17 Μνησθητι τουτου, οτι ο εχθρος ωνειδισε τον Κυριον· και λαος αφρων εβλασφημησε το ονομα σου. 18 Μη παραδωσης εις τα θηρια την ψυχην της τρυγονος σου· την συναξιν των πενητων σου μη λησμονησης διαπαντος.

Chapter 75

1 «Εις τον πρωτον μουσικον, επι Αλ-τασχεθ. Ψαλμος ωδης του Ασαφ.» Δοξολογουμεν σε, Θεε, δοξολογουμεν, διοτι πλησιον ημων ειναι το ονομα σου· κηρυττονται τα θαυμασια σου. 2 Οταν λαβω τον ωρισμενον καιρον, εγω θελω κρινει εν ευθυτητι. 3 Διελυθη η γη και παντες οι κατοικοι αυτης· εγω εστερεωσα τους στυλους αυτης. 4 Ειπα προς τους αφρονας, μη γινεσθε αφρονες· και προς τους ασεβεις, μη υψωνετε κερας. 5 Μη υψονετε εις υψος το κερας υμων· μη
λαλείτε με τραχήλον σκληρον. Ὅστις ο Θεος είναι ο Κριτής· τουτον ταπεινονει και εκεινον υψονει.

6 Διοτι ουτε εξ ανατολων, ουτε εκ δυσμων, ουτε εκ της ερημου, ερχεται υψωσις.

7 Αλλ' ο Θεος ειναι ο Κριτης· τουτον ταπεινονει και εκεινον υψονει.

8 Διοτι εν τη χειρι του Κυριου ειναι ποτηριον πληρες κερασματος οινου ακρατου, και εκ τουτου θελει χυσει· πλην την τρυγιαν αυτου θελουσι στραγγισει παντες οι ασεβεις της γης και θελουσι πιει.

9 Εγω δε θελω κηρυττει διαπανος, θελω ψαλμωδει εις τον Θεον του Ιακωβ.

10 Και παντα τα κερατα των ασεβων θελουσι συντριψει· τα δε κερατα των δικαιων θελουσιν υψωσι.

Chapter 76

1 «Εις τον πρωτον μουσικον, επι Νεγινωθ. Ψαλμος ωδης του Ασαφ.» Γνωστος ειναι εν τη Ιουδαια ο Θεος· εν τω Ισραηλ μεγα το ονομα αυτου.

2 Η δε σκηνη αυτου ειναι εν Σαλημ, και το κατοικητηριον αυτου εν Σιων.

3 Εκει συνετριψε τα βελη του τοξου, την ασπιδα και την ρομφαιαν και τον πολεμον. Διαψαλμα.

4 Εισαι λαμπροτερος υπερ τα ορη των αρπακτηρων.

5 Οι θρασυκαρδιοι εγυμνωθησαν· εκοιμηθησαν τον υπνον αυτων· και ουδεις των ρωμαλεων ανδρων ευρηκε τας χειρας αυτου.

6 Απο επιτιμησεως σου, Θεε του Ιακωβ, επεσον εις βαθυτατον υπνον και η αμαξα και ο ιππος.

7 Συ εισαι φοβερος· και τις δυναται να σταθη εμπροσθεν σου, ων οργισθης;

8 Εξ ουρανου εκαμες να ακουσθη κρισις· η γη εφοβηθη και ησυχασεν,

9 οτε εσηκωθη εις κρισιν ο Θεος, δια να σωση παντας τους πραους της γης. Διαψαλμα.

10 Βεβαιως ο θυμος του ανθρωπου θελει καταντησει εις επαινον σου· θελεις χαλινωσει το υπολοιπον του θυμου.

Chapter 77

1 «Εις τον πρωτον μουσικον, δια Ιεδουθουν. Ψαλμος του Ασαφ.» Η φωνη μου ειναι προς τον Θεον, και εβοησα· η φωνη μου ειναι προς τον Θεον, και εδωκεν εις εμε ακροασιν.

2 Εν ημερα θλιψεως μου εξεζητησα τον Κυριον· εξετεινον την νυκτα τας χειρας μου και δεν επαυον· η ψυχη μου δεν ηθελε να παρηγορηθη.

3 Ενεθυμηθην τον Θεον και εταραχθην· διελογισθην, και ουλικαισε το πνευμα μου. Διαψαλμα.

4 Εκρατησας τους οφθαλμους μου εν αγρυπνια· εταραχθηκε και δεν ηδυναμην να λαλησω.

5 Διελογισθην τας αρχαιας ημερας, τα ετη των αιωνων.

6 Ανακαλω εις μνημην την ωδην μου· την νυκτα διαλογιζομαι μετα της καρδιας μου, και το πνευμα μου διερευνα·

7 μηποτε ο Κυριος με αποβαλη αιωνιως, και δεν θελει εισθαι ευμενης πλεον; επαυσεν ο λογος αυτου εις γενεαν και γενεαν;

8 Μηποτε ελησμονησε να ελεη ο Θεος; μηποτε εν τη οργη αυτου θελει κλεισει τους οικτιρμους αυτου· Διαψαλμα.

9 Τοτε ειπα, Αδυναμια μου ειναι τουτο· αλλοιται η δεξια του Υψιστου·

10 Θελω μνημονευει τα εργα
του Κυρίου· ναι, θελω μνημονευει τα απ’ αρχής θαυμασία σου· 12 και θελω μελετα εις παντα τα εργα σου, και περι των πραξεων σου θελω διαλογιζεσθαί. 13 Θεε, εν τω αγιαστηριω ειναι η οδος σου· και θελω διαλογιζεσθαι τας πραξεων σου θελω μελετα εις παντα τα εργα σου, και περι των πραξεων σου θελω διαλογιζεσθαι.

14 Θεε, εν τω αγιαστηριω ειναι η οδος σου· τις Θεος μεγας, ως ο Θεος; 15 Ελυτρωσας δια του βραχιονος σου του λαον σου, τους υιους Ιακωβ και Ιωσηφ. 16 Διαψαλμα.

17 Δια της θαλασσης ειναι η οδος σου και αι τριβοι σου εν υδασι πολλοις, και τα ιχνη σου δεν γνωριζονται. 18 Ωδηγησας ως προβατα τον λαον σου δια χειρος Μωυσεως και Ααρων.

Chapter 78

1 «Μασχιλ του Ασαφ.» Ακουσον, λαε μου, τον νομον μου· κλινατε τα ωτα σας εις τα λογια του στοματος μου. 2 Θελω ανοιξει εν παραβολη το στομα μου· Θελω προφερει πραγματα αξιομνημονευτα, τα απ’ αρχης· 3 οσα ηκουσαμεν και εγνωρισαμεν και οι πατερες ημων διηγηθησαν εις ημας. 4 Δεν θελομεν κρυψει αυτα απο των τεκνων αυτων εις την επερχομενην γενεαν, διηγουμενοι τους επαινους του Κυριου και την δυναμιν αυτου και τα θαυμασια αυτου, τα οποια εκαμε.

5 Και εστησε μαρτυριον εν τω Ιακωβ και νομον εθεσεν εν τω Ισραηλ, τα οποια προσεταξεν εις τους πατερας ημων, να καμνωσιν αυτα γνωστα εις τα τεκνα αυτων· 6 δια να γνωριζη αυτα η γενεα η επερχομενη, οι υιοι οι μελλοντες να γεννηθωσι· και αυτοι, οταν αναστηθωσι, να διηγωνται εις τα τεκνα αυτων· 7 δια να θεσωσιν επι τον Θεον την ελπιδα αυτων, και να μη λησμονωσι τα εργα του Θεου, αλλα να φυλαττωσι τας εντολας αυτου· 8 και να μη γεινωσιν, ως οι πατερες αυτων, γενεα διεστραμμενη και απειθης· γενεα, ητις δεν εσταθη πιστον μετα του Θεου το πνευμα αυτης· 9 ως οι υιοι του Εφραιμ, οιτινες ωπλισμενοι, βασταζοντες τοξα, εστραφησαν οπισω την ημεραν της μαχης. 10 Δεν εφυλαξαν την διαθηκην του Θεου, και εν τω νομω αυτου δεν ηθελησαν να περιπατωσι· 11 και ελησμονησαν τα εργα αυτου και τα θαυμασια αυτου, τα οποια εδειξεν εις αυτους. 12 Εμπροσθεν των πατερων αυτων εκαμε θαυμασια, εν τη γη της Αιγυπτου, τη πεδιαδι Τανεως. 13 Διεσχισε την θαλασσαν και διεπερασεν αυτους και εστησε τα υδατα ως σωρον· 14 και ωδηγησεν αυτους την ημεραν εν φωτι πυρος. 15 Διεσχισε πετρας εν τη ερημω και εποτισεν αυτους ως εκ μεγαλων αβυσσων· 16 και εξηγαγε ρυακας εκ της πετρας και κατεβιβασεν υδατα ως ποταμους. 17 Αλλ’ αυτοι εξηκολουθουν ετι αμαρτανοντες εις αυτους, παροξυνοντες τον Υψιστον εν ανυδρω τοπω· 18 και επειρασαν τον Θεον εν τη καρδια αυτων, ζητουντες βρωσιν κατα την ορεξιν αυτων· 19 και ελαλησαν κατα του Θεου, λεγοντες, Μηπως δυναται ο Θεος να ετοιμαση τραπεζαν εν τη ερημω; 20 Ιδου, επαταξε την πετραν, και ερρευσαν υδατα και χειμαρροι επλημμυρησαν· μηπως δυναται να δωση...
καὶ ἀρτον; ἡ να ετοιμάσῃ κρεας εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ; 21 Διὰ τοῦτο ἤκουσεν ὁ Κύριος καὶ ὑγρισθῆ· καὶ πυρ ἐξῆρθη κατὰ τὸν Ιακώβ, ετὶ δὲ καὶ ὄργη ανεβῇ κατὰ τὸν Ἰσραήλ· 22 διὸτι δὲν επιστεύσαν εἰς τὸν Θεὸν, οὐδὲ ἠλπίσαν εἰς τὴν σωτηρίαν αὐτοῦ· 23 καὶ ἐβρέξεν εἰς αὐτοὺς κρεας ως τὸ χωμα καὶ πετεινα πτερωτα ως τὴν αμμον τῆς θαλασσῆς: 24 καὶ εκαμε νὰ πεσωσιν εἰς τὸ μέσον τοῦ στρατοπεδου αὐτον, κυκλω τῶν σκηνων αὐτων. 25 Καὶ εφαγον καὶ εχορτασθησαν σφοδρα· καὶ εφερεν εἰς αὐτους την επιθυμιαν αὐτων· 26 Ἐσηκωσεν εἰς τὴν θυρας του ουρανου νεφελις απο ανωθεν καὶ τας θυρας του ουρανου ηνοιξε, 27 καὶ εβρεξεν εἰς αὐτους μαννα δια νὰ φαγωσι καὶ σιτον ὑπαρχον επανεθετησεν εἰς το θαυμασιαν αὐτων· 28 καὶ εκαμε νὰ πεσωσιν εἰς τὸ μεσον τοῦ στρατοπεδου αὐτων, κυκλω τῶν σκηνων αὐτων. 29 Και εφαγον και εχορτασθησαν σφοδρα· και εφονευσε τον Θεου αυτους τα μεγαλητερα απο αυτων και τους εκλεκτους του Ισραηλ κατεβαλεν. 30 Και εφαγον καὶ εχορτασθησαν σφοδρα· και εφονευσε τον Θεου αυτους τα μεγαλητερα απο αυτων και τους εκλεκτους του Ισραηλ κατεβαλεν. 31 δεν ειχον χωρισθη απο της επιθυμιας αυτων, ετι ητο εν τω στοματι αυτων βρωσις αυτων, και οργη του Θεου ανεβη επ' αυτους, και εφονευσε τον Θεου αυτους τα μεγαλητερα απο αυτων και τους εκλεκτους του Ισραηλ κατεβαλεν. 32 Εν πασι τουτοις ημαρτησαν ετι και δεν επιστευσαν εις τα θαυμασια αυτου. 33 Δια τουτο συνετελεσεν εν ματαιοτητι τας ημερας αυτων και τα ετη αυτων εν ταραχη. 34 Οτε εθανατονεν αυτους, τοτε εξεζητουν αυτον, και επεστρεφον και απο ορθρου προσετρεχον εις τον Θεον. 35 και ενεθυμουντο, οτι ο Θεος ητο φρουριον αυτων και ο Θεος ο Υψιστος λυτρωτης αυτων. 36 Αλλ' εκολακευον αυτον δια του στοματος αυτων και δια της γλωσσης αυτων εψευδοντο προς αυτον· 37 Η δε καρδια αυτων δεν ητο ευθεια μετ' αυτου, και δεν ησαν πιστοι εις την διαθηκην αυτου. 38 Αυτος ομως οικτιρμων συνεχωρησε την ανομιαν αυτων και δεν ηφανισεν αυτους· αλλα πολλακις ανεστελλε τον θυμον αυτου, και δεν διηγειρεν ολην την οργην αυτου· 39 και ενεθυμηθη οτι ησαν σαρξ· ανεμος παρερχομενος και μη επιστρεφων. 40 Ποσακις παρωξυναν αυτον εν τη ερημω, παρωργισαν αυτον εν τη ανυδρω, 41 και εστραφησαν και επειρασαν τον Θεον, και τον Αγιον του Ισραηλ παρωξυναν. 42 Δεν ενεθυμηθησαν την χειρα αυτου, την ημεραν καθ' ην ελυτρωσεν αυτους απο του εχθρου· 43 πως εδειξεν εν Αιγυπτω τα σημεια αυτου και τα θαυμασια αυτου εν τη πεδιαδι Τανεως· 44 και μετεβαλεν εις αιμα τους ποταμους αυτων και τους ρυακας αυτων, δια να μη πιωσιν. 45 Απεστειλεν επ' αυτους κυνομυιαν και κατεφαγεν αυτους, και βατραχους και εφανισαν αυτους. 46 Και παρεδωκεν εις την ακριδα· 47 και παρεδωκεν εις τον βρουχον και τους κοπους αυτων εις την ακριδα. 48 κατηφανισε δια της χαλαζης τας αμπελους αυτων και τας συκαμινους με πετρας χαλαζης· 49 και παρεδωκεν εις την χαλαζαν τα κτηνη αυτων και τα ποιμνια αυτων εις τους κεραυνους. 50 απεστειλεν επ' αυτους την εξαψιν του θυμου αυτου, την αγανακτησιν και την οργην και την θλιψιν, αποστελλων αυτα δι' αγγελων κακοποιων. 51 Ἡνοιξεν οδον εις την οργην αυτου· 52 δεν εφεισθη απο του θανατου την ψυχην αυτων, και παρεδωκεν εις τας σκηναις του Χαμ κατωκισε τας φυλας του Ισραηλ.
ομως επειρασαν και παρωργισαν τον Θεον τον υψιστον και δεν εφυλαξαν τα μαρτυρια αυτου·

57 αλλ' εστραφησαν και εφερθησαν απιστως, ως οι πατερες αυτων εστραφησαν ωσ τοξον στρεβλον·

58 και παρωργισαν αυτον με τους υψηλους αυτων τοπους, και με τα γλυπτα αυτων διηγειραν αυτον εις ζηλοτυπιαν.

59 Ηκουσεν ο Θεος και υπερωργισθη και εβδελυχθη σφοδρα τον Ισραηλ·

60 και εγκατελιπε την σκηνην του Σηλω, την σκηνην οπου κατωκησε μεταξυ των ανθρωπων·

61 και παρεδωκεν εις αιχμαλωσιαν την δυναμιν αυτου και την δοξαν αυτου εις χειρα εχθρου·

62 και παρεδωκεν εις ρομφαιαν τον λαον αυτου και υπερωργισθη κατα της κληρονομιας αυτου·

63 τους νεους αυτων κατεφαγε πυρ, και αι παρθενοι αυτων δεν ενυμφευθησαν·

64 οι ιερεις αυτων επεσον εν μαχαιρα, και αι χηραι αυτων δεν επενθησαν.

65 Τοτε εξηγερθη ως εξ υπνου ο Κυριος, ως ανθρωπος δυνατος, βοων απο οινου·

66 και επαταξε τους εχθρους αυτου εις τα οπισω· ονειδος αιωνιον εθεσεν επ' αυτους.

67 Και απερριψε την σκηνην Ιωσηφ, και την φυλην Εφραιμ δεν εξελεξεν. 

68 Αλλ' εξελεξε την φυλην Ιουδα, το ορος της Σιων, το οποιον ηγαπησε. 

69 και ωκοδομησεν ως υψηλα παλατια το αγιαστηριον αυτου, ως την γην την οποιαν εθεμελιωσεν εις τον αιωνα.

70 και εξελεξε Δαβιδ τον δουλον αυτου και ανελαβεν αυτον εκ των ποιμνιων των προβατων· 

71 Εξοπισθεν των θηλαζοντων προβατων εφερεν αυτον, δια να ποιμαινη Ιακωβ τον λαον αυτου και Ισραηλ την κληρονομιαν αυτου· 

72 Και εποιμανεν αυτους κατα την ακακιαν της καρδιας αυτου· και δια της συνεσεως των χειρων αυτου ωδηγησεν αυτους.

Chapter 79

1 «Ψαλμος του Ασαφ.» Θεε, ηλθον εθνη εις την κληρονομιαν σου· εμιαναν τον ναον τον αγιον σου κατεστησαν την Ιερουσαλημ εις σωρους ερειπιων·

2 εδωκαν τα πτωματα των δουλων σου βρωσιν εις τα πετεινα του ουρανου, την σαρκα των οσιων σου εις τα θηρια της γης.

3 Εξεχεαν το αιμα αυτων ως υδωρ κυκλω της Ιερουσαλημ, και δεν υπηρχεν ο θαπτων. 

4 Εγειναμεν ονειδος εις τους γειτονας ημων, καταγελως και χλευασμος εις τους περιξ ημων.

5 Εως ποτε, Κυριε; θελεις οργιζεσθαι διαπαντος; θελει και εις πυρ η ζηλοτυπια σου; 

6 Εκχεον την οργην σου επι τα εθνη τα μη γνωριζοντα σε και επι τα βασιλεια τα μη επικαλεσθεντα το ονομα σου· 

7 διοτι κατεφαγον τον Ιακωβ, και το κατοικητηριον αυτου ηρημωσαν. 

8 Μη ενθυμηθης καθ' ημων τας ανομιας των αρχαιων· ταχεως ας προφθασωσιν ημας οι οικτιρμοι σου, διοτι εταπεινωθημεν σφοδρα. 

9 Βοηθησον ημας, Θεε της σωτηριας ημων, ενεκεν της δοξης του ονοματος σου· και ελευθερωσον ημας και γενου ιλεως εις τας αμαρτιας ημων, ενεκεν του ονοματος σου. 

10 Δια τι να ειπωσι τα εθνη, Που ειναι ο Θεος αυτων; Ας γνωρισθη εις τα εθνη εμπροσθεν ημων, η εκδικησις του εκχυθεντος αιματος των δουλων σου. 

11 Ας ελθη ενωπιον σου ο στεναγμος των δεσμων· κατα την μεγαλωσυνην του βραχιων· σωσον τους καταδεδικασμενους εις θανατον· 

12 και αποδος εις τους γειτονας ημων επταπλασια εις τον κολπον αυτων τον ουειδισμόν αυτων, με τον οπισω σε ωνειδισαν, Κυριε.
13 Ημείς δὲ ο λαος σου και τα προβατα της βοσκης σου Θελομεν σε δοξολογει εις τον αιωνα· απο
gενεας εις γενεαν θελομεν αναγγελλει την αινεσιν σου.

Chapter 80

1 «Εις τον πρωτον μουσικον, επι Σοσανιμ-εδουθ. Ψαλμος του Ασαφ.» Ακροασθητι, ο ποιμαινων
tον Ισραηλ, συ ο οδηγων ως ποιμνιον τον Ιωσηφ· ο καθημενος επι των χερουβειμ, εμφανισθητι.
2 Εμπροσθεν του Εφραιμ και του Βενιαμιν και του Μανασση διεγειρον την δυναμιν σου και ελθε
εις σωτηριαν ημων.
3 Επιστρεψον ημας, θεε, και επιλαμψον το προσωπον σου, και θελομεν
λυτρωθη.
4 Κυριε θεε των δυναμεων, εως ποτε θελεις οργιζεσθαι κατα της προσευχης του λαου
σου;
5 Τρεφεις αυτους με αρτον δακρυων και ποτιζεις αυτους αφθονως με δακρυα.
6 Εκαμες ημας
εριδα εις τους γειτονας ημων· και οι εχθροι ημων γελωσι μεταξυ αλληλων.
7 Επιστρεψον, Θεε των δυναμεων, και επιλαμψον το προσωπον σου, και θελομεν
λυτρωθη.
8 Αμπελον εξ Αιγυπτου
μετεκομισας· εξεδιωξας εθνη και εφυτευσας αυτην.
9 Ητοιμασας τοπον εμπροσθεν αυτης και
βαθεως ερριζωσας αυτην· και εγεμισε την γην.
10 Εσκεπασθησαν τα ορη υπο της σκιας αυτης, και
αι αναδενδραδες αυτης ησαν ως αι υψηλαι κεδροι.
11 Εξετεινε τα κληματα αυτης εως θαλασσης
και τους βλαστους αυτης εως του ποταμου;
12 Δια τι εκρημνισας τους φραγμους αυτης, και τρυγωσι
αυτην παντες οι διαβαινοντες την οδον;
13 Ερημονει αυτην ο αγριοχοιρος εκ του δασους, και το
θηριον του αγρου νεμεται αυτην.
14 Επιστρεψον, δεομεθα, Θεε των δυναμεων· επιβλεψον εξ
ουρανου και ιδε, και επισκεψαι την αμπελον ταυτην,
και το φυτον, το οποιον εφυτευσεν η δεξια
σου και τον βλαστον, τον οποιον εκραταιωσας εις σεαυτον.
15 Εκαυθη εν πυρι· εκοπη· εχαθησαν
απο επιτιμησεως του προσωπου σου.
16 Ας ηναι η χειρ σου επι τον ανδρα της δεξιας σου· επι τον
υιον του ανθρωπου, τον οποιον εκαμες δυνατον εις σεαυτον.
17 Και ημεις δεν θελομεν εκκλινει
απο σου· ζωοποιησον ημας, και το ονομα σου θελομεν επικαλεισθαι.
18 Επιστρεψον, Κυριε
Θεε των δυναμεων· επιλαμψον το προσωπον σου, και θελομεν
λυτρωθη.

Chapter 81

1 «Εις τον πρωτον μουσικον, επι Γιττιθ. Ψαλμος του Ασαφ.» Ψαλατε εν ευφροσυνη εις τον Θεον,
την δυναμιν ημων· αλαλαξατε εις τον Θεον του Ιακωβ.
2 Υψωσατε ψαλμωδιαν και κρουετε
tυμπανον, κιθαραν τερπνην μετα ψαλτηριου.
3 Σαλπισατε σαλπιγγα εν νεομηνια, εν καιρω
ωρισμενω, εν τη ημερα της εορτης ημων.
4 Διοτι προσταγμα ειναι τουτο εις τον Ισραηλ, νομος
tου Θεου του Ιακωβ.
5 Εις μαρτυριον διεταξε τουτο εις τον Ιωσηφ, οτε εξηλθε κατα της γης
Αιγυπτου· οπου ηκουσα γλωσσαν, την οποιαν δεν εγνωριζον·
6 απεμακρυνα απο του φορτιου τον
ωμον αυτου· αι χειρες αυτου επαυσαν απο κοφινου.
7 Και ημεις δεν θελομεν εκκλινει
απο σου· ζωοποιησον ημας, και το ονομα σου θελομεν επικαλεισθαι.
8 Επιστρεψον ημας, θεε, των δυναμεων, επιλαμψον το προσωπον σου, και θελομεν
λυτρωθη.
ελυτρωσα· σοι απεκριθην· απο του αποκρυφου τοπου της βροντης· σε εδοκιμασα εν τοις υδασι της αντιλογιας. Διαψαλμα.

8 Ακουσον, λαε μου, και θελω διαμαρτυρηθη κατα σου· Ισραηλ, εαν μου ακουςης,

9 Ας μη ηναι εις σε θεος ξενος, και μη προσκυνησης θεον αλλοτριον. 10 Εγω ειμαι Κυριος ο Θεος σου, οστις σε ανηγαγεν εκ γης Αιγυπτου· πλατυνον το στομα σου, και θελω γεμισει αυτο.

11 Αλλ' ο λαος μου δεν ηκουσε της φωνης μου, και ο Ισραηλ δεν επροσεξεν εις εμε. 12 Δια τουτο παρεδωκα αυτους εις τας επιθυμιας της καρδιας αυτων· και περιεπατησαν εν ταις βουλαις αυτων.

13 Ειθε να μου ηκουεν ο λαος μου, και ο Ισραηλ να περιεπατει εις τας οδους μου· 14 παραυτα ηθελον καταβαλει τους εχθρους αυτων, και κατα των θλιβοντων αυτους ηθελον streψει την χειρα μου. 15 Οι μισουντες τον Κυριον ηθελον αποτυχει εναντιον αυτου, ο δε καιρος εκεινων ηθελε διαμενει παντοτε· 16 και ηθελε θρεψει αυτους με το παχος του σιτου, και με μελι εκ πετρας ηθελον σε χορτασει.

Chapter 82

1 «Ψαλμος του Ασαφ.» Ο Θεος ισταται εν τη συναξει των δυνατων· αναμεσον των θεων θελει κρινει. 2 Εως ποτε θελετε κρινει αδικως, και θελετε προσωποληπτει τους ασεβεις· Διαψαλμα.

3 Κρινατε τον πτωχον και τον ορφανον· καμετε δικαιοσυνην εις τον τεθλιμμενον και πενητα. 4 Ελευθερονετε τον πτωχον και τον πενητα· λυτρονετε αυτον εκ χειρος των ασεβων. 5 Δεν γνωριζουσιν, ουδε νοουσι· περιπατουσιν εν σκοτει· παντα τα θεμελια της γης σαλευονται. 6 Εγω ειπα, θεοι εισθε σεις και υιοι Υψιστου παντες· 7 σεις ομως ως ανθρωποι αποθνησκετε, και ως εις των αρχοντων πιπτετε. 8 Αναστα, Θεε, κρινον την γην· διοτι συ θελει κατακληρονομησει παντα τα εθνη.

Chapter 83

1 «Ωιδη Ψαλμου του Ασαφ.» Θεε, μη σιωπησης· μη σιγησης και μη ησυχασης, Θεε. 2 Διοτι, ιδου, οι εχθροι σου θορυβουσι, και οι μισουντες σε υψωσαν κεφαλην. 3 Κακην βουλην ελαβον κατα του λαου σου και συνεβουλευθησαν κατα των εκλεκτων σου. 4 Ειπον, Ελθετε, και ας εξολοθρευσωμεν αυτους απο του να ηναι εθνος· και το ονομα του Ισραηλ ας μη μνημονευηται πλεον. 5 Διοτι εκ συμφωνου συνεβουλευθησαν ομου· συνεμαχησαν κατα σου· 6 οι Εδωμ και οι Ισμαηλιται· ο Μωαβ και οι Αγαρηνοι· 7 ο Γεβαλ και ο Αμμων και ο Αμαληκ· οι Φιλισταιοι μετα των κατοικουντων την Τυρον. 8 Και αυτος ο Ασσουρ ηνωθη μετ' αυτων· εβοηθησαν τους υιους του Λωτ. Διαψαλμα. 9 Καμε εις αυτους ως εις τους Μαδιανιτας, ως εις τον Σισαραν, ως εις τον Ιαβειν εν τω χειμαρρω Κεισων· 10 τους αρχοντας αυτων ως τον Ωρηβ και ως τον Ζηβ· και ως τον Σαλμαν παντας τα εθνα.
τοὺς αρχηγούς αυτῶν. 12 οίτινες εἰπον, Ἀς κληρονομησόμεν εἰς εαυτοὺς τὰ κατοικητήρια τοῦ Θεοῦ. 13 Θεὲ μου, καμὲ αὐτῶν ὡς τρόχον, ὡς σχυρὸν κατὰ πρὸσωπον αἰτήμου. 14 Ὄς το πυρ καὶ θάρσος, καὶ ὡς ἡ φλὸς κατακαίει τὰ ορη, 15 οὕτω καταδίωξεν αὐτοὺς μὲ τὴν αἰνεμοζάλην σου, καὶ μὲ τὸν ανεμοστροβίλον σου κατατρομάξαν αὐτοὺς. 16 Τῇ μοθινὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἀπὸ την αἰτίαν, καὶ θέλουσι ζητῆσαι τὸ ονομα σου, Κυρίε. 17 Ας καταισχυνθῶσι καὶ ας ταραχθῶσι διὰ πάντων· και ας εντραπῶσι καὶ ας απολεσθῶσι· 18 καὶ ας γνωρίσωσιν ὅτι σὺ, τοῦ οἰκουμενικοῦ οὐκ εἶναι Κυρίος, εἰςαὶ ο μονός Υψιστος επὶ πασαν τὴν γῆν.

Chapter 84

1 «Εἰς τὸν πρῶτον μουσικόν, ἐπὶ Γιττιθ. Ψαλμος διὰ τοὺς υἱοὺς Κορε.» Ποσον αἰτάται εἰναι αἱ σκήναι σου, Κυρίε τῶν δυνάμεων 2 Ἐπιποθεὶ καὶ μαλιστα λιποθυμεῖ ψυχῆ μου διὰ τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου· ἡ καρδία μου καὶ ἡ σαρξ μου αγαλλιῶνται διὰ τὸν Θεόν τοῦ ζωντα. 3 Ναι, τὸ στροφεῖον εὐρῆ κατοικιάν, καὶ τὸ τρυγὸν φωλεῖν ὡς εαυτὴν, ὑπὸ τοὺς νεοςοῦς αὐτῆς, τὰ θυσιαστήρια σου, Κυρίε τῶν δυνάμεων, ἡ καρδία μου καὶ η σαρξ μου αγαλλιῶνται διὰ τὸν Θεόν τοῦ ζωντα. 4 Μακαρίοι οἱ κατοικοῦντες εν τῷ οἴκῳ σου· παντοτε θελοῦσι σε αἰνεῖ. Διάψαλμα. 5 Μακαρίος ο ανθρώπος, τοῦ οἰκουμενικοῦ, ο ν ποιητα τους δυνάμεων εν σοι· τος αὐλῶν εν σοι· εφερες απὸ της αἰχμαλωσίας τον Ιακωβ. 6 Συνεχώρησας τὴν ανομίαν του λαού σου· εσκεπάσας πασας τὰς αμαρτίας αὐτῶν. Διάψαλμα. 7 Κατεπαυσας πᾶσαν τὴν οργήν σου· απεστρέψας απὸ τὴν οργήν τοῦ θυμοῦ σου. 8 Δεῖξον εἰς ημᾶς, Κυρίε, τὸ ελεος σου καὶ δόσεις εἰς ημᾶς τὴν σωτηρίαν σου. 9 Θελω ακούσεις τι θελει εἰς ημᾶς; 10 Θελεις εἰς πορείαν διὰ ἡμῶν· διὰ τὸν θυμοῦ σου. 11 Θελεις εἰς ημᾶς τὸν κράτος σου εἰς τὸν θυμοῦ σου. 12 Κυρίε τῶν δυνάμεων, μακαρίος ο ανθρώπος ειςαὶ ημᾶς.
λαλήσει Κύριος ο Θεός· διότι θέλει λαλήσει εἰρήνην πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ πρὸς τοὺς οσίους αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐπιστρέψωσιν εἰς αἰφροσύνην. Ἁβαίως πλήσιον τῶν φοβουμένων αὐτὸν εἶναι ἡ σωτηρία αὐτοῦ, διὰ νὰ κατοικῇ δόξα εἰς τὴ γῆ ἡμῶν. Ἐλεός καὶ ἀληθεία συναπήντησαν· δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη εφιλήθησαν. Ἀληθεία εἰκὼς τῆς γῆς θέλει αναβλασθῆναι· καὶ δικαιοσύνη εἰς οὐρανὸν θέλει κυψῆ. Ο Κύριος βεβαίως θέλει δώσει τὸ αγαθὸν· καὶ αὐτῆς τῆς γῆς ἡμῶν θέλει δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς. Δικαιοσύνη εἰς τὴν οὖν τῶν διαβήματος αὐτοῦ.

**Chapter 86**

1 «Προσευχή τοῦ Δαβίδ.» Κλινον, Κύριε, τὸ ῥυτὶν σου· ἐπακούσον μου, διότι πτωχὸς καὶ πενης εἰμι. 2 Φυλάξον την ψυχήν μου, διότι εἰμι οσίος· σὺ, Θεε μου, σώσον τὸν δούλον σου τὸν ἐλπίζοντα ἐπὶ σε. 3 Εἰλήσον με, Κύριε, διότι πρὸς κραζὼ ὅλην τῇ την ἡμέρᾳ. 4 Εὐφραν ἐκ τῆς γῆς τοῦ δουλοῦ σου, διότι πρὸς σου, Κύριε, ὕψωσον τὴν ψυχὴν μου. 5 Διότι σε, Κύριε, εἰσαι αγαθὸς καὶ εὐσπλαγχνος καὶ πολὺ ἐλεος εἰς πάντας τοὺς εἰς τὸν καρδιά τοῦ ἔμετρον. 6 Διοτι καὶ εἰσαι Θεός οἰκτιρμών καὶ ελεήσου καὶ παρηγορήσῃς με· καὶ συ, Κύριε, με εὐθυμίαν καὶ με παρηγορήσῃς. 7 Καὶ συ, Κύριε, εἰσαι αγαθὸς καὶ εὐσπλαγχνος καὶ πολὺ ἐλεος εἰς τὰς ἡμέρας τούτων. 8 Διότι συ, Κύριε, θέλεις με· 9 Εἰς τὸν αἰώνα· διότι μεγάς εἰσαι καὶ πολὺ ἐλεος εἰς τὸν καρδιὰν αὐτοῦ· καὶ συ, Κύριε, αἰσχυνθῶ· διότι συ, Κύριε, με ἐποδίδως καὶ με παρηγορήσῃς. 10 Καὶ συ, Κύριε, εἰσαι Θεός οἰκτιρμών καὶ ελεήσου καὶ παρηγορήσῃς με· καὶ συ, Κύριε, με εὐθυμίαν καὶ με παρηγορήσῃς.

**Chapter 87**

1 «Ψαλμὸς ωδῆς διὰ τοὺς υἱοὺς Κορε.» Τὸ θεμελιοῦν αὐτοῦ εἶναι εἰς τὰ ὀρθὰ τα αἰγία. 2 Αγαπᾶ ο Κύριος τὰς πυλὰς τῆς Σιων ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώματα τοῦ Ἰακωβ. 3 Ενδοξά έκαμε τῶν μισοῦντων με· ἀλλα Κύριε, ᾿Εδώξεις τὰς πυλὰς αὐτῶν· καὶ συ, Κύριε, με εὐθυμίαν καὶ με παρηγορήσῃς. 4 Θέλω αὐτὴν τὴν Ρααβ καὶ τὴν Βαβυλωνα· καὶ συ, Κύριε, με εὐθυμίαν καὶ με παρηγορήσῃς. 5 Καὶ συ, Κύριε, με εὐθυμίαν καὶ με παρηγορήσῃς. 6 Καὶ συ, Κύριε, με εὐθυμίαν καὶ με παρηγορήσῃς. 7 Διότι συ, Κύριε, με ἐποδίδως καὶ με παρηγορήσῃς.
θέλουσιν εἰπεί, οὕτως καὶ εἰκείνος εγεννηθῇ ἐν αὐτῇ· καὶ αὐτὸς ὁ Υψιστὸς θέλει στερεωθεῖ αὐτήν.
6 Ὅσον τοῦ Θεοῦ θέλει αρίθμησε, ὅταν καταγράψῃ τοὺς λαοὺς, ὃτι οὕτως εγεννηθῆ ἐκεῖ. Διαψαλμα. 7 Καὶ
οἱ ψαλταὶ καθὼς καὶ οἱ λαληταὶ τῶν οργανῶν θέλουσι λεγεῖ, Πασαὶ αἱ πηγαί μου εἰναι ἐν σοι.

Chapter 88

1 «Ωἰδὴ ψαλμοῦ διὰ τοῦς ὑιοὺς Κορη, εἰς τὸν πρῶτον μουσικόν, ἐπὶ Μαχαλάθ-λεανωθ, Μασχιλ
tου Αἰμαν τοῦ Εζραίτου.» Κυρίε ὁ Θεός τῆς σωτηρίας μου, ἡμερὰν καὶ νύκτα εκραξά ἐνώπιον σου·
2 Ὅσον εἶπα, οὐκ ἔνωσιν ἐν σοι· ἑκατὸν τὸ ὀνόματι σου εἰς τὴν κραυγήν μου. 3 Διότι ἐνεπλήθη
κακῶν ἡ ψυχή μου, καὶ ἡ ζωή μου πλησίαζε εἰς τὸν αἰθήν. 4 Συγκαταθρίσθησαν μετὰ τῶν
cαταβαίνοντων εἰς τὸν λακκόν· ἔγεινα ὡς ἀνθρώπος μη ἔχων δυναμῖν· 5 εγκαταλελειμμένος
μετὰ τῶν νεκρῶν, ὃι πεφονευμένοι, κοιτώμενοι εἰς τὸν τάφον, τοὺς ὃιοι δὲν ἔνθυμεσαί
πλεόν, καὶ οἴρων ἀπεκοπήσαν ἀπὸ τῆς χείρος σου. 6 Μ’ ἔβαλες εἰς τὸν κατωτὰτον λακκόν, εἰς τὸ
σκοτός, εἰς τὰ βάθη. 7 Ἐπ’ εἰς εἰς τὸν αἰθήν, καὶ παντά τὰ κυμάτα σου ἐπεφέρες εἰς
τὸν τάφον, καὶ παντὰ τὰ κυμάτα σου ἐπεφέρες εἰς τὸν ἑκατόν. 8 Εμακρύνας τοὺς γνωστοὺς μου ἀπ’
εἰς τὸν αἰθήν· με ἔκαμες βδελύγμα πρὸς αὐτοὺς· απεκλείσθης καὶ δὲν δύναμαι νὰ ἔχελθω.
9 Ὅσον ὃς θελεῖς καὶ λέγει, ὁ Θεός σου δυναμεῖ·

Chapter 89

1 «Μασχιλ τοῦ Εθαν τοῦ Εζραίτου.» Τά ελέη τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰώνα ψάλλει· διὰ τοῦ
στομάτος μου θέλω αναγγέλλει τὴν ἀληθείαν σου εἰς γένεαν καὶ γένεαν. 2 Διότι εἶπα, τὸ ἑκατὸν
tου Θεοῦ σου θέλει αἰσθητά ὡς αἰώνα· ἐπὶ τοὺς συναγόμενος θέλεις στερεωθεῖ τὴν ἀληθείαν σου. 3 
Εκείμαν διαθήκη ποὺ τὸν κλών τοῦ θανατοῦ διαθήκης αὐτοῦ· οἴκῳ καὶ θέλεις στερεωθεῖ τὴν ἀληθείαν σου.
4 Διαφέρειν θέλεις στερεωθεῖ εἰς γένεαν καὶ γένεαν. Διαψαλμα. 5 Καὶ τοὺς ἱερατικοὺς ἡμείς ἔχουμεν ἐν τῇ

703
των αγίων. 6 Διότι τις εν τω ουρανω δυναται να εξισωθη με τον Κυριον; Τις μεταξύ των υιων των δυνατων δυναται να ομιωθη με τον Κυριον; 7 Ο Θεος ειναι φοβερος σφοδρα εν τη βουλη των αγιων και σεβαστος εν παι τοις κυκλω αυτου. 8 Κυριε θεε των δυναμεων, τις ομοιοι σου; δυνατος εισαι, Κυριε, και αληθεια σου ειναι κυκλω σου. 9 Συ δεσποζει την επαρσιν της θαλασσης και το πλημμα αυτης, συ εθεμελιωσας αυτα. 10 Τον βορραν και τον νοτον, συ εκτισας αυτους· Ασπις ημων εις το ονομα σου. 11 Ειναι οι ουρανοι και σου η γη την οικουμενην και το πληρωμα αυτης, συ εθεμελιωσας αυτα.

12 Τον βορραν και τον νοτον, συ εκτισας αυτους· Ασπις ημων εις το ονομα σου. 13 Ειναι οι ουρανοι και σου η γη την οικουμενην και το πληρωμα αυτης, συ εθεμελιωσας αυτα. 14 Η δικαιοσυνη και η κρισις ειναι η βασις του θρονου σου· το ελεος και η αληθεια θελουσιν προπορευεσθαι εμπροσθεν του προσωπου σου. 15 Μακαριος ο λαος ο γινωσκων αλαλαγμον· θελουσι περιπατει, Κυριε, εν τω φωτι του προσωπου σου. 16 Εις το ονομα σου θελουσιν αγαλλεσθαι ολην την ημεραν· και εις την δικαιοσυνην σου θελουσιν υψωθη. 17 Διοτι συ εισαι το καυχημα της δυναμεως αυτων· και δια της ευμενειας σου θελει υψωθη το κερας ημων. 18 Και θελω κατακοψει απ' εμπροσθεν αυτου τους εχθρους αυτου· και τους μισουντας αυτον θελω κατατροπωσει.
παντας τους εχθρους αυτου· ἡμβλυνας μαλιστα το κοπτερον της ρομφαιας αυτου και δεν εστερεωσας αυτον εν τη μαχη· Επαυσας την δοξαν αυτου και τον θρονον αυτου ερριψας κατα γης. Επαυσας την δοξαν αυτου και τον θρονον αυτου ερριψας κατα γης.

44 Επαυσας την δοξαν αυτου και τον θρονον αυτου ερριψας κατα γης. Ωλιγοστευσας τας ημερας της νεοτητος αυτου· ενεδυσας αυτον με αισχυνην. Διαψαλμα.

45 Ποσον βραχυς ειναι ο καιρος μου, εν τινι ματαιοτητι εποιησας παντας τους υιους των ανθρωπων. Εως ποτε, Κυριε; θελεις κρυπτεσθαι διαπανος; θελει και εσθαι ως πυρ η οργη σου;

46 Μνησθητι ποσον βραχυς ειναι ο καιρος μου, εν τινι ματαιοτητι εποιησας παντας τους υιους των ανθρωπων. Εως ποτε, Κυριε; θελεις κρυπτεσθαι διαπανος; θελει και εσθαι ως πυρ η οργη σου;

47 Μνησθητι, Κυριε, του ονειδισμου των δουλων σου, τον οποιον φερω εν τω κολπω μου υπο τοσουτων πολυαριθμων λαων· Ποιον ανθρωπον θελει ζησει και δεν θελει ιδει θανατον; τις θελει λυτρωσει την ψυχην αυτου εκ της χειρος του αδου; Διαψαλμα.

48 Ευλογητος Κυριος εις τον αιωνα.

49 Ευλογητος Κυριος εις τον αιωνα. Αμην, και αμην.

Chapter 90

1 «Προσευχη του Μωυσεως, του ανθρωπου του Θεου.» Κυριε, συ εγεινες εις ημας καταφυγη εις γενεαν και γενεαν.

2 Πριν γεννηθωσι τα ορη, και πλασης την γην και την οικουμενην, και απο του αιωνος ης, συ εισαι ο Θεος. Επαναφερεις τον ανθρωπον εις τον χουν· και λεγεις, Επιστρεψατε, υιοι των ανθρωπων.

3 Διοτι χιλια ετη ενωπιον σου ειναι ως ημερα η χθες, ητις παρηλθε, και ως φυλακη νυκτος. Κατακλυζεις αυτους· ειναι ως ονειρον της αυγης, ως χορτος οστις παρερχεται· το πρωι ανθει και παρακμαζει· το εσπερας κοπτεται και ξηραινεται.

4 Διοτι εκλειπομεν εν τη οργη σου και εν τω θυμω σου ταραττομεθα. Εθεσας τας ανομιας ημων ενωπιον σου, τα κρυφια ημων εις το φως του προσωπου σου. Επειδη πασαι αι ημεραι ημων παρερχονται εν τη οργη σου· διατρεχομεν τα ετη ημων ως διανοημα.

5 Αι ημεραι της ζωης ημων ειναι καθ' εαυτας εβδομηκον ετη, και εαν εν ευρωστια, ογδοηκον ετη· πλην και το καλητερον μερος αυτων ειναι κοπος και πονος, διοτι ταχεως παρερχεται και εμεις πετωμεν.

6 Τις γνωριζει την δυναμιν της οργης σου και του θυμου σου αναλογως του φοβου σου; Διδαξον ημας να μετρωμεν ουτω τας ημερας, ωστε να προσκολλωμεν τας καρδιας ημων εις την σοφιαν. Επιστρεψον, Κυριε· εως ποτε; και γενου ιλεως εις τους δουλους σου. Χορτασον ημας του ελεους σου απο πρωιας, και θελομεν αγαλλιασθαι και ευφραινεσθαι κατα πασας τας ημερας ημων.

7 Επιστρεψον, Κυριε· εως ποτε; και γενου ιλεως εις τους δουλους σου. Χορτασον ημας του ελεους σου απο πρωιας, και θελομεν αγαλλιασθαι και ευφραινεσθαι κατα πασας τας ημερας ημων. Ευφρανον ημας αντι των ημερων, καθ' ας εθλιψας ημας, των ετων καθ' ας ειδομεν κακα. Ας γεινη το εργον φανερον εις τους δουλους σου και η δοξα του εις τους υιους αυτων. Κυνηγητε Κυριοι του Θεου ημων εφ' ημας· και το εργον των χειρων ημων στερεονε εφ' ημας· και, το εργον των χειρων ημων, στερεονε αυτο.
Chapter 91

1 Ο κατοικων υπο την σκεπην του Υψιστου υπο την σκιαν του Παντοκρατορος θελει διατριβει. 2 Θελω λεγει προς τον Κυριον, Συ εισαι καταφυγη μου και φρουριον μου· Θεος μου· επι αυτον θελω ελπιζει. 3 Διοτι αυτος θελει σε λυτρονει εκ της παγιδος των κυνηγων και εκ θανατηφορου λοιμου. 4 Με τα πτερα αυτου θελει σε σκεπαζει, και υπο τας πτερυγας αυτου θελεις εισθαι ασφαλης· η αληθεια αυτου ειναι πανοπλια και ασπις. 5 Δεν θελεις φοβεισθαι απο φοβου νυκτερινου, την ημεραν απο βελους πετωμενου. 6 Απο θανατικου, το οποιον περιπατει εν σκοτει· απο ολεθρου, οστις ερημονει εν μεσημβρια· 7 Χιλιας θελει πιπτει εξ αριστερων σου και μυριας εκ δεξιων σου· πλην εις σε δεν θελει πλησιαζει. 8 Μονον με τους οφθαλμους σου θελεις θεωρει και θελεις βλεπει των ασεβων την ανταποδοσιν. 9 Επειδη συ τον Κυριον, την ελπιδα μου, τον Υψιστον εκαμες καταφυγιον σου, δεν θελει συμβαινει εις σε κακον, και μαστιξ δεν θελει πλησιαζει εις την σκηνην σου. 10 Διοτι θελει προσταξει εις τους αγγελους αυτου περι σου, δια να σε διαφυλαττωσιν εν πασαις ταις οδοις σου. 11 Θελουσι σε σηκονει επι των χειρων αυτων, δια να μη προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου. 12 Θελεις πατησει επι λεοντα και επι ασπιδα· θελεις καταπατησει σκυμνον και δρακοντα. 13 Επειδη εθεσεν εις εμε την αγαπην αυτου, διοτο θελω λυτρωσει αυτον· θελω χορτασει αυτον μακροτητα ημερων και θελω δειξει εις αυτον την σωτηριαν μου.

Chapter 92

1 «Ψαλμος ωδης δια την ημεραν του Σαββατου.» Αγαθον το να δοξολογη τις τον Κυριον και να ψαλμωδη εις το ονομα σου, Υψιστε· 2 να αναγγελλη το πρωι το ελεος σου και την αληθειαν σου πασαν νυκτα, με δεκαχορδον οργανον και με ψαλτηριον· με ωδην και κιθαραν. 3 Διοτι με ευφρανας, Κυριε, εν τοις ποιημασι σου· θελω αγαλλεσθαι εν τοις εργοις των χειρων σου. 4 Ποσον μεγαλα ειναι τα εργα σου, Κυριε βαθεις ειναι οι διαλογισμοι σου σφοδρα. 5 Ποιον ανθρωπος ο ανοητος δεν γνωριζει, και ο μωρος δεν εννοει τουτο· 6 οτι οι ασεβεις βλαστανουσιν ως ο χορτος, και ανθουσι παντες οι εργαται της ανομιας, δια να αφανισθωσιν αιωνιως. 7 Αλλα συ, Κυριε, εισαι υψιστος εις τον αιωνα. 8 Διοτι, ιδου, οι εχθροι σου, Κυριε, διοτι, ιδου, οι εχθροι σου θελουσιν εξολοθρευθη· θελουσι διασκορπισθη παντες οι εργαται της ανομιας. 9 Αλλα συ θελεις υψωσει ως του μονοκερωτος το κερας μου· εγω θελω χρισθη με νεον ελαιον· 10 και ο οφθαλμος μου θελει ιδει την εκδικησιν των εχθρων μου· τα ωτα μου θελουσιν ακουσει περι των κακοποιων των επανισταμενων κατεμου. 11 Ο δικαιος ως φοινιξ θελει ανθει· ως κεδρος του Λιβανου θελει αυξανει. 12 Πεφυτευμενοι εν τω οικω του Κυριου, θελουσιν ανθει εν ταις αυλαις του Θεου ημων· θελουσι
καρποφορεῖ καὶ εν αυτῷ τῷ βαθεῖ γηρατι, θελουσι εἰσθαι ακμαζοντες καὶ ανθηροί· 15δια να
αναγελλωσιν στὶ δικαίος εἰναι ο Κυρίος, τὸ φρουρίον μου· καὶ δεν ὑπαρχει αδικία εν αὐτῷ.

Chapter 93

1Ὁ Κυρίος βασιλεύει· μεγαλοπρεπείαν εἰναι ενδεδυμένος· ενδεδυμένος εἰναι ο Κυρίος δυναμιν
καὶ περιεζωσμένοι· καὶ τὴν οἰκουμένην εστερεώσεν, ὥστε δὲν θελεί σαλευθῆ.

Chapter 94

1Θεε τῶν εκδίκησεων, Κυρίε, Θεε τῶν εκδίκησεων, εμφανηθί. 2Ὑψωθητι, Κριτα τῆς γῆς· ἀποδος
ανταποδοσιν εἰς τους υπερηφανούς.

Anonymous Greek Bible (Modern)

707
την ανομιαν αυτων και εν τη πονηρια αυτων θελει αφανισει αυτους· Κυριος ο Θεος ημων θελει 
αφανισει αυτους.

Chapter 95

1 Δευτε, ας αγαλλιασθωμεν εις τον Κυριον· ας αλαλαξωμεν εις το φρουριον της σωτηριας ημων. 2 Ας προφθασωμεν ενωπιον αυτου μετα δοξολογιας· εν ψαλμοις ας αλαλαξωμεν εις αυτον. 3 Διοτι Θεος μεγας ειναι ο Κυριος, και Βασιλευς μεγας υπερ παντας τους θεους. 4 Διοτι εις αυτου την χειρα ειναι τα βαθη της γης· και τα υψη των ορεων ειναι αυτου. 5 Διοτι αυτου ειναι η θαλασσα, και αυτος εκαμεν αυτη· και την ξηραν αι χειρες αυτου επλασαν. 6 Δευτε, ας προσκυνησωμεν και ας προσπεσωμεν· ας γονατισωμεν ενωπιον του Κυριου, του Ποιητου ημων. 7 Διοτι αυτος ειναι ο Θεος ημων· και ημεις λαος της βοσκης αυτου και προβατα της χειρος αυτου. Ημεις εαν ακουσητε της φωνης αυτου, μη σκληρυνητε την καρδιαν σας, ως εν τω παροργισμω, ως εν τη ημερα του πειρασμου εν τη ερημω· επεισαγαγον αυτου την καρδιαν τους, με επειρασαν, με εδοκιμασαν και ειδον τα εργα μου. 8 Τεσσαρακοντα ετη δυσηρεστηθην με την γενεαν εκεινην, και ειπα, ουτος ειναι λαος πεπλανημενος την καρδιαν, και αυτοι δεν εγνωρισαν τας οδους μου. 9 Τεσσαρακοντα ετη δυσηρεστηθην με την γενεαν εκεινην, και ειπα, ουτος ειναι λαος πεπλανημενος την καρδιαν, και αυτοι δεν εγνωρισαν τας οδους μου. 10 Διοτι ημεις θελουσιν εις την αναπαυσιν μου δεν θελουσιν εισελθει.

Chapter 96

1 Ψαλατε εις τον Κυριον ασμα νεον· ψαλατε εις τον Κυριον, πασα η γη. 2 Ψαλατε εις τον Κυριον· ευλογειτε το ονομα αυτου· κηρυττετε απο ημερας εις ημεραν την σωτηριαν αυτου. 3 Αναγιγνητε εν τοις εθνεσι την σωτηριαν αυτου, εν παι εις τοις λαοις εις τη ημερα των θεους. 4 Διοτι ημεις λαος της βοσκης αυτου και κρατημεν ειναι απο αυτους· εις την σωτηριαν αυτου. 5 Διοτι απο την αναπαυσιν εις την αναπαυσιν ας ευφραινωμεν εις τον Κυριον· ας αγαλλιασθωμεν εις τον Κυριον· ας αλαλαξωμεν εις τον Κυριον· ας κρατησουμεν εις τον Κυριον· ενωπιον αυτου. 6 Δευτε, ας προσκυνησωμεν και ας προσπεσωμεν· ας γονατισωμεν και ενωπιον του Κυριου, του Ποιητου ημων.
Chapter 97

1 Ο Κυρίος βασίλευε, ας αγαλλεται η γη· ας ευφραίνεται το πλήθος των νησών. 2 Νεφέλη και ομιχλή είναι κυκλώ αυτού· δικαίους και κρίσεις η βάση του θρόνου αυτού. 3 Πυρ προπορεύεται εμπρός αυτού και καταφλέγει πανταχοπέρα αυτού, ευφραίνεται το πλήθος των νησών. 4 Ας αστραπαί αυτού φωτίζουν την οικουμένην· ας αγαλλεί η γη. 5 Νεφέλη και ομιχλή είναι κυκλώ αυτού· δικαιοσύνη και κρίση η βάση του θρόνου αυτού. 6 Πυρ προπορεύεται εμπρός αυτού και καταφλέγει πανταχοπέρα αυτού, ας ευφραίνεται το πλήθος των νησών. 7 Αι αστραπαι αυτου φωτιζουσι την οικουμενην· ειδεν η γη και εσαλευθη. 8 Τα ορη διαλυονται ως κηρος απο της παρουσιας του Κυριου, απο της παρουσιας του Κυριου πασης της γης· ας αγαλλεται η γη· ας ευφραινεται το πληθος των νησων. 9 Διοτι συ, Κυριε, εισαι υψιστος εφ' ολην την γην· σφοδρα υπερυψωθης υπερ παντας τους θεους. 10 Οι αγαπωντες τον Κυριον, μισειτε το κακον· αυτος φυλαττει τας ψυχας των οσιων αυτου· ελευθερονει αυτους εκ χειρος ασεβων. 11 Φως σπειρεται δια τον δικαιον και ευφροσυνη δια τους ευθεις την καρδιαν. 12 Έκαμες εις τον Κυριον ασμα νεον· διοτι εκαμε θαυμασια· η δεξια αυτου και ο βραχιων ο αγιος αυτου ενηργησαν εις αυτον σωτηριαν. 13 Ο Κυριος εκαμε γνωστην την σωτηριαν αυτου· εμπροσθεν των εθνων απεκαλυψε την δικαιοσυνην αυτου. 14 Ενεθυμηθη το ελεος αυτου και την αληθειαν προς τον οικον του Ισραηλ· παντα τα περιτα της γης ειδον την σωτηριαν του Θεου ημων. 15 Αλαλαξατε εις τον Κυριον, πασα η γη· ευφραινεσθε και αγαλλεσθε και ψαλμωδειτε. 16 Ψαλμωδειτε εις τον Κυριον εν κιθαρα· εν κιθαρα και φωνη ψαλμωδιας. 17 Μετα σαλπιγγων και εν φωνη κερατινης αλαλαξατε ενωπιον του Βασιλεως Κυριου. 18 Ας ηχη η θαλασσα και το πληρωμα αυτης· η οικουμενη και οι κατοικουντες εν αυτη. 19 Οι ποταμοι ας κροτωσι χειρας, τα ορη ας αγαλλωνται ομου, ενωπιον του Κυριου· διοτι ερχεται δια να κρινη την γην· θελει κρινει την οικουμενην εν δικαιοσυνη και τους λαους εν ευθυτητι.

Chapter 98

1 Ψαλτατε εις τον Κυριον ασμα νεον· διοτι εκαμε θαυμασια· η δεξια αυτου και ο βραχιων ο αγιος αυτου ενηργησαν εις αυτον σωτηριαν. 2 Ο Κυριος εκαμε γνωστην την σωτηριαν αυτου· εμπροσθεν των εθνων απεκαλυψε την δικαιοσυνην αυτου. 3 Ευθυμηθη το ελεος αυτου προς τον αγιον του σιων την αληθειαν και την αληθειαν του θεον σιων. 4 Ας δοξολογωσι το ονομα σου το μεγα και φοβερον, διοτι ειναι αγιον· και την δυναμιν του βασιλεως, οστις αγαπα την δικαιοσυνην· συ διωρισας την ευθυτητα, συ εκαμες κρισιν και δικαιοσυνην εις τον Ιακωβ. 5 Προσκυνειτε εις τον υποποδιον των ποδων αυτου· διοτι ειναι αγιος.

Chapter 99

1 Ο Κυριος βασίλευε, ας τρεμωσιν οι λαοι· ας αγαλλωνται οι καθημενοι επι των χειρουβειμ· ας σεισθη η γη. 2 Ο Κυριος ειναι μεγας εν Σιων, και επι παντας τους λαους ειναι υψηλος. 3 Ας δοξολογωσι το ονομα σου το μεγα και φοβερον, διοτι ειναι αγιον· και την δυναμιν του βασιλεως, ας κρινη την οικουμενην· ας διωρισας την ευθυτητα, ας σεισθη η γη. Ας δοξολογωσι το ονομα σου το μεγα και φοβερον, διοτι ειναι αγιον· και την δυναμιν του βασιλεως, ας κρινη την οικουμενην· ας διωρισας την ευθυτητα, ας σεισθη η γη.
6 Μωυσῆς καὶ Ααρων μεταξύ των ιερεών αυτού, καὶ Σαμουηλ μεταξύ των επικαλουμένων το ονόμα αυτού, επεκαλούντο τον Κυριον, καὶ αυτοὶς εισήκουσιν αυτούν. 7 Εν στυλῶ νεφελῆς ελαλεί πρὸς αυτοὺς ἐφυλάξα τα μαρτυρία αυτού καὶ τα προσταγματὰ, τα ὧποια εἰδὼκεν εἰς αὐτοὺς. 8 Κυρίε Θεε ἡμῶν, σὺ εισήκουσες αὐτούν· εγείνας εἰς αὐτοὺς Θεὸς συγχωρητικὸς, πλὴν καὶ εκδίκησις διὰ τὰς πραξεῖς αὐτῶν. 9 Ὑψουτε Κυριον τὸν Θεόν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε εἰς τὸ οίκον τοῦ αγίου αὐτοῦ· διότι αγίος Κυριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.

Chapter 100

1 «Ψάλμος δοξολογίας.» Ἀλαλαξάτε εἰς τὸν Κυριον, πασα ἡ γῆ. 2 Δουλεύσατε εἰς τὸν Κυριον εν εὐφροσύνη· ελθετε εἰς τόπον τοῦ θεοῦ εν λάντανει. 3 Γνωρίσατε τοῦτον θεὸν, οὗτος εἰκὼν ἡμῶν· πρὸς αὐτόν εἰσελθετε εἰς τὸν οίκον τῆς δόξας, διὸ καὶ πρὸς τὸν οίκον τῆς σιγής εἰκὼν ἡμῶν. 4 Εισελθετε εἰς τὸν οίκον τοῦ θεοῦ εἰς τὸν θεοῦ τοῦ αγίου, εἰς τὸν οίκον τοῦ θεοῦ τοῦ προφήτη, εἰς τὸν οίκον τοῦ θεοῦ τοῦ σπουδοῦντος, εἰς τὸν οίκον τοῦ θεοῦ τοῦ γραφώντος, εἰς τὸν οίκον τοῦ θεοῦ τῆς συνεδρίας.

Chapter 101

1 «Ψάλμος τοῦ Δαβίδ.» Ελεος καὶ κρισιν θελω ψαλνει· εις σε, Κυριε, θελω ψαλνωδει. 2 Θελω εισθαι συνετος εν οδω αμωμω· ποτε θελεις ελθει προς εμε; θελω περιπατει εν ακεραιοτητι της καρδιας μου εν μεσω του οικου μου. 3 Δεν θελω βαλει προ οφθαλμων μου πραγμα πονηρον· μισω τους ποιουντας παρανομα· ουδεν τουτων θελει καλληθε εις εμε. 4 Η διεστραμμενη καρδια θελει αποβληθη απ' εμου· τον πονηρον δεν θελω γνωριζει. 5 Τον καταλαλουντα κρυφιως τον πλησιον αυτου, τουτον θελω εξολοθρευει· τον εχοντα υπερηφανον βλεμμα και επηρμενην καρδιαν, τουτον δεν θελω υποφερει. 6 Οι οφθαλμοι μου θελουσιν εισθαι επι τους πιστους της γης, δια να συγκατακωσι μετ' εμου· οι περιπατοντας εν οδω αμωμω, ουτος θελει με υπηρετει. 7 Δεν θελει κατοικει εν μεσω του οικου μου ο εργαζομενος απατην· ο λαλων ψευδος δεν θελει εκκοψιν εν της πολει μετ' εμου. 8 Κατα πασαν πρωιαν θελω εξολοθρευει παντας τους ασεβεις της γης, δια να εκκοψει εκ της πολεις του Κυριου παντας τους εργατας της ανομιας.

Chapter 102

1 «Προσευχη του τεθλιμμενου, οταν αδημονη, και εκχει το παραπονον αυτου ενωπιον του Κυριου.» Κυριε, εισακουσον της προσευχης μου, και τη κραυγη μου ας ελθη προς σε. 2 Μη κρυψης το προσωπον σου απ' εμου· καθ' την ημεραν ελθεις ενωπιον σου.
ημεραν σε επικαλουμαι, ταχεως επακουε μου. 3Διοτι εξελιπον ως καπνος αι ημεραι μου και τα οστα μου ως φρυγαν κατεξηρανθησαν. 4Επληγωθη η καρδια μου και εξηρανθη ως χορτος, ωστε ελησμονησα να τρωγω τον αρτον μου. 5Απο φωνης του στεναγμου μου εκολληθησαν τα οστα μου εις το δερμα μου. 6Κατασταθην ομοιο του ερημικου πελεκανος· εγεινα ως νυκτοκοραξ εν ταις ερημοις. 7Αγρυπνω και ειμαι ως στρουθιον μοναζον επι δωματος. 8Ολην την ημεραν με ονειδιζουσιν οι εχθροι μου· οι μαινομενοι ομνυουσι κατ’ εμου. 9Διοτι εφαγον στακτην ως αρτον και συνεκερασα με δακρυα το ποτον μου, εξ αιτιας της οργης σου και της αγανακτησεως σου. 10Αι ημεραι μου παρερχονται ως σκια, και εγω εξηρανθην ως χορτος. 11Αι ημεραι μου παρερχονται ως σκια, και εγω εξηρανθην ως χορτος. 12Συ δε, Κυριε, εις τον αιωνα διαμενεις, και το μνημοσυνον σου εις γενεαν και γενεαν. 13Συ θελεις σηκωθη, θελεις σπλαγχνισθη την Σιων· διοτι ειναι καιρος να ελεησης αυτην, διοτι ο διωρισμενος καιρος εφθασεν. 14Επειδη οι δουλοι σου αρεσκονται εις τους λιθους αυτης και σπλαγχνιζονται το χωμα αυτης. 15Τοτε τα εθνη θελουσι φοβηθη το ονομα του Κυριου, και παντες οι βασιλεις της γης την δοξαν σου. 16Όταν ο Κυριος οικοδομηση την Σιων θελει φανη εν τη δοξα αυτου. 17Διοτι εκυψεν εκ του υψους του αγιαστηριου αυτου, εξ ουρανου επεβλεψεν ο Κυριος επι την γην, δια να ακουση τον στεναγμον των δεσμιων, δια να λυση τους καταδεδικασμενους εις θανατον· δια να κηρυττωσιν εν Σιων το ονομα του Κυριου και την αινεσιν αυτου εν Ηρευςαλημ, οταν συναχθωσιν ομοιοι οι λαοι και αι βασιλεις, δια να δουλευσιν τον Κυριο. 18Τουτο θελει γραφθη δια την γενεαν την επερχομενην· και ο λαος, οστις θελει δημιουργηθη, θελει αινει τον Κυριον. 19Διοτι εκυψεν εκ του υψους του αγιαστηριου αυτου, εξ ουρανου επεβλεψεν ο Κυριος επι την γην, δια να ακουση τον στεναγμον των δεσμιων, δια να λυση τους καταδεδικασμενους εις θανατον· δια να κηρυττωσιν εν Σιων το ονομα του Κυριου και την αινεσιν αυτου εν Ηρευςαλημ, οταν συναχθωσιν ομοιοι οι λαοι και αι βασιλεις, δια να δουλευσιν τον Κυριον. 20Ηδυνατισεν εν τη οδω την ισχυν μου· συνετεμε τας ημερας μου. 21Οι υιοι των δουλων σου θελουσι κατοικει, και το σπερμα αυτων θελει διαμενει ενωπιον σου. 22Οι ιματια του διωρισμον και οι χορτασις σου θελουν αινει τον Κυριον. 23Ηδυνατισεν εν τη οδω την ισχυν μου· συνετεμε τας ημερας μου. 24Οι υιοι των δουλων σου θελουσι κατοικει, και το σπερμα αυτων θελει διαμενει ενωπιον σου. 25Κατ’ αρχας σου, Κυριε, την γην εθεμελιωσας, και εργα των χειρων σου ειναι οι ουρανοι. 26Αυτοι θελουσι απολεσθη, συ δε διαμενεις· και παντες ως ιματιον θελουσι παλαιωθη· ως περιενδυμα θελεις τυλιξει αυτους, και θελουσιν αλλαχθη· συ ομως εισαι ο αυτος, και τα ετη σου δεν θελουσιν εκλειψει.

Chapter 103

«Ψαλμος του Δαβιδ.» Ευλογει, η ψυχη μου, τον Κυριον· και παντα τα εντος μου το ονομα το αγιον αυτου. 2Ευλογει, η ψυχη μου, τον Κυριον, και μη λησμονης πασας τας ευεργεσιας αυτου· 3τον συγχωρουντα πασας ταις ανομιας σου· τον ιατρευοντα πασας ταις αρρωστιας σου· 4τον λυτρονοντα εκ της φθορας την ζωην σου· τον στεφανουντα σε με ελεος και οικτιρμους· 5τον χορτασθην απολεσθη να εγαθος το γηρας σου· την νεοτης σου ανανεωται ως του αετου. 6Ο Κυριος καιμεν δικαιοσυνην και κρισιν εις ταις πεποιθησις αυτους· 7Εφανερωσε ταις οδους αυτου εις τον Μωυσην, τα εργα αυτου εις τους υιους Ισραηλ. 8Οικτιρμων και ελεημων ειναι ο Κυριος, εις τους ανος εις τον ετος.
και πολυελεος. 9Δεν θελει δικολογει διαπαντος ουδε θελει φυλαττει την οργην αυτου εις τον αιωνα. 10Δεν εκαμεν εις ημας κατα τας αμαρτιας ημων, ουδε ανταπεδωκεν εις ημας κατα τας ανομιας ημων. 11Διοτι οσον ειναι το υψος του ουρανου υπερανω της γης, τοσον μεγα ειναι το ελεος αυτου προς τους φοβουμενους αυτου. 12Οσον απεχει η ανθρωπου απο της δυσεως, τοσον εμακρυνεν αφ' ημων τας ανομιας ημων. 13Καθως εκρηκυζεται ο πατηρ εις το τεκνα, ουτως εκρηκυζεται αυτος εις τον αιωνα. 14Διοτι οσον ειναι το υψος του ουρανου υπερανω της γης, τοσον μεγα ειναι το ελεος αυτου προς τους φοβουμενους αυτου. 15Οπου τα πετεινα καμνουσι φωλεας· αι πευκαι ειναι η κατοικια των πετεινων αυτου. 16Οπου τα πετεινα καμνουσι φωλεας· αι πευκαι ειναι η κατοικια των πετεινων αυτου. 17Οπου τα πετεινα καμνουσι φωλεας· αι πευκαι ειναι η κατοικια των πετεινων αυτου.
του πελαργού. 18 Το ορέ της ψυχής είναι δια τας δορκάδας· αι πεταρακτικοί, αι ηλιοί γνωρίζει την δύσην αυτού. 19 Φερεις σκοτούς, και γίνεται νύχτα· εν αυτή περιφερούνται παντα τα θηρια του δασούς. 20 Ο ηλιος ανατελλεί· συναγονται και πλαγιάζουν εις τοις σπήλαιοις αυτών· 21 εξαρχέται ο ανθρώπος εις το εργαν δασικούς εως εσπερας. 22 Συγκαλεινται και πλαγιάζουν εις τον κατασκευη θαλασσών, ανθρώποι, ανθρώποι· 23 και ανατρέχουν εις την αρχικήν τους κρισιν. 24 Συναγονται και πλαγιάζουν εις την αρχικήν τους κρισιν. 25 Έχουν ανθρώπους εις το εργαν δασικούς εως εσπερας. 26 Εκευνται και πλαγιάζουν εις τον κατασκευη θαλασσών, ανθρώποι, ανθρώποι· 27 και ανατρέχουν εις την αρχικήν τους κρισιν. 28 Συγκαλεινται και πλαγιάζουν εις την αρχικήν τους κρισιν. 29 Απόστρεφεις το προσώπην αυτου, ταραττωνται· σηκονεις την πνευμα του αυτου, αποθνησκουσι· 30 και εξαποστελλεις το νεφελη αυτου, και ανανεονεις το προσώπην της γης. 31 Η δοξα του Κυριου εστω εις τον αιωνα· ας ευφραινεται ο Κυριος εις τα εργα αυτου· 32 ο επιβλεπων επι την γην και καμνων αυτην να τρεμη· εγγιζει τα ορη, και καπνιζουσι. 33 Θελω ψαλλει εις τον Κυριον ενοσω ζω· θελω ψαλμωδει εις τον Θεον μου ενοσω υπαρχω. 34 Η εις αυτον μελετη μου θελει εισθαι γλυκεια· εγω θελω ευφραινεσθαι εις τον Κυριον. 35 Ας εκλειψωσιν οι αμαρτωλοι απο της γης και οι ασεβεις ας μη υπαρχωσι πλεον. Ευλογει, η ψυχη μου, τον Κυριον. Αλληλουια.

Chapter 105

1 Δοξολογειτε τον Κυριον· επικαλεισθε το ονομα αυτου· καμετε γνωστα εν τοις λαοις τα εργα αυτου. 2 Ψαλλετε εις αυτον· ψαλμωδειτε εις αυτον· λαλειτε περι παντων των θαυμασιων αυτου. 3 Καυχασθε εις το αγιον αυτου ονομα· ας ευφραινεται η καρδια των εκζητουντων τον Κυριον. 4 Ζητειτε τον Κυριον και την δυναμιν αυτου· εκζητειτε το προσωπον αυτου διαπαντος. 5 Μνημονευετε των θαυμασιων αυτου τα οποια εκαμε· των τεραστιων αυτου και των κρισεων του στοματος αυτου· 6 Σπερμα Αβρααμ του δουλου αυτου, υιοι Ιακωβ, οι εκλεκτοι αυτου. 7 Αυτος ειναι Κυριος ο Θεος ημων· εν παση τη γη ειναι αι κρισεις αυτου. 8 Μνημονευετε παντοτε της διαθηκης αυτου, του λογου, τον οποιον προσεταξεν εις χιλιας γενεας, 9 της διαθηκης, την οποιαν εκαμε προς τον Αβρααμ, και του ορκου αυτου προς τον Ισαακ· 10 και εβεβαιωσεν αυτον προς τον Ιακωβ δια νομου, προς τον Ισραηλ δια διαθηκην αιωνιον, λεγων, Εις σε θελω δωσει την γην Χανααν, μεριδα της κληρονομιας σας. 11 Ενω ησαν αυτοι ολιγοστοι τον αριθμον, ολιγοι, και παροικοι εν αυτη, 12 και διηρχοντο απο εθνους εις εθνος, απο βασιλειου εις αλλον λαον, δεν αφηκεν ανθρωπον να αδικηση αυτους· μαλιστα υπερ αυτων ηλεγξε βασιλεις, 13 δεν αφηκεν ανθρωπους και ανθρωπον, ας ενεργησησι τους ανθρωπους και ας ενεργησησι τους ανθρωπους. 14 Και εκάλεσε πειναν επι την γην· συνετριψε παν στηριγμα αρτου. 15 Απεστειλεν εμπροσθεν αυτων ανθρωπους και ανθρωπους, Ιωσεφ τον πωληθηνην, Άσαντα τον πολεμηθηνην, Άσαντα τον πολεμηθηνην, Άσαντα τον πολεμηθηνην.
ως δουλον· 18 του οποίου τους ποδας εσφιγξαν εν δεσμοις· εβαλον αυτον εις τα σιδηρα· 19 εωσου
eλθη ο λογος αυτου· εβαλον αυτον εις τα σιδηρα· εωσου
eλθη ο λογος αυτου· ο λογος του Κυριου εδοκιμασεν αυτον. 20 Απεστειλεν ο βασιλευς και ελυσεν
αυτον· ο αρχων των λαων, και ηλευθερωσεν αυτου, και αρχοντα επι παντων των κτηματων αυτου· 22
dια να παιδευη τους αρχοντας αυτου κατα την
αρεσκειαν αυτου, και να διδαξη σοφιαν τους πρεσβυτερους αυτου. 23 Τοτε ηλθεν ο Ισραηλ εις την
Αιγυπτον, και ο Ιακωβ παρωκησεν εν γη Χαμ.
24 Και ο Κυριος ηυξησε σφοδρα τον λαον αυτου, και
εκραταιωσεν αυτον υπερ τους εχθρους αυτου. 25
Εστραφη η καρδια αυτων εις το να μισωσι τον
λαον αυτου, εις το να δολιευωνται εναντιον των δουλων αυτου. 26 Εξαπεστειλε Μωυσην τον
dουλον αυτου, και Ααρων, τον οποιον εξελεξεν. 27 Εξεπετειλε σκοτος, και εσκοτασε· και δεν
ηπειθησαν εις τους λογους αυτου. 28 Σπυρασαν εν μεσω αυτων τους λογους αυτου, και
τα θαυμασια αυτου εν γη Χαμ. 29 Εξπλωσε νεφελην δια να σκεπαζη αυτους, και πυρ δια να φεγγη την
νυκτα. 30 Εδωκεν εις αυτους χαλαζαν αντι
βροχης, και πυρ φλογερον εις την γην αυτους· 31
και επαταξε τας αμπελους αυτους και τας συκεας
αυτους, και συνετριψε τα δενδρα των οριων αυτου. 32 Ειπε, και ηλθεν ακρις, και βρουχος
αναριθμητος· 33 και κατεφαγε παντα τον χορτον εν τη
gη αυτων, και κατεφαγε τον καρπον της
gης αυτων. 34 Και επαταξε παν πρωτοτοκον εν τη
γη αυτων, την απαρχην πασης δυναμεως αυτων. 35
Και εξηγαγεν αυτους μετα αργυριου και χρυσιου, και δεν υπηρχεν ασθενης εν ταις φυλαις αυτων.
36 Ευφρανθη η Αιγυπτος εις την εξοδον αυτων· διοτι ο
φοβος αυτων ειχεν επιπεσει επ' αυτους. 37
Διηνοιξε την πετραν, και ανεβλυσαν
υδατα, και διερρευσαν ποταμοι εν τοποις ανυδροις.
38 Διοτι ενεθυμηθη τον λογον τον αγιον αυτου,
tον προς Αβρααμ τον δουλον αυτου. 39
Και εξηγαγε τον λαον αυτου εν αγαλλιασει, τους εκλεκτους
αυτου εν χαρα· 40 και εδωκεν εις αυτους τας
gαιας των εθνων, και εκληρονομησαν τους κοπους
tων λαων· 41 δια να φυλαττωσι τα διαταγματα αυτου, και να εκτελωσι τους νομους αυτου.
Αλληλουια.

Chapter 106

1 Αλληλουια. Αινειτε τον Κυριον, διοτι ειναι αγαθος· διοτι το ελεος αυτου μενει εις τον αιωνα.
2 Τις δυναται να κηρυξη τα κραταια εργα του Κυριου, να καμη ακουστας πασας τας αινεσεις αυτου;
3 Μακαριοι οι φυλαττοντες κρισιν, οι πραττοντες δικαιοσυνην εν παντι καιρω.
4 Και κατεφαγε παντα τον χορτον εν τη γη αυτων, και κατεφαγε τον καρπον της
gης αυτων. 5 Και επαταξε παν πρωτοτοκον εν τη
gη αυτων, την απαρχην πασης δυναμεως αυτων.
6 Και εξηγαγεν αυτους μετα αργυριου και χρυσιου, και δεν υπηρχεν ασθενης εν ταις φυλαις αυτων.
7 Ευφρανθη η Αιγυπτος εις την εξοδον αυτων· διοτι ο
φοβος αυτων ειχεν επιπεσει επ' αυτους.
8 Εξηγαγε τον λαον αυτου εν αγαλλιασει, τους εκλεκτους
αυτου εν χαρα· 9 και εδωκεν εις αυτους τας
gαιας των εθνων, και εκληρονομησαν τους κοπους
tων λαων· 10 δια να φυλαττωσι τα διαταγματα αυτου, και να εκτελωσι τους νομους αυτου.
Αλληλουια.
πληθος του ελεους σου, και σε παρωργισαν εν τη θαλασση, εν τη Ερυθρα θαλασση. 8Και ομως
εσωσεν αυτους δια το ονομα αυτου, δια να καμη γνωστα τα κραταια εργα αυτου. 9Και επετιμησε
την Ερυθρα θαλασσαν, και εξηρανθη· και διεβιβασεν αυτους δια των αβυσσων ως δι' ερημου.
10Και εσωσεν αυτους εκ της χειρος του εχθρους αυτους, και ελυτρωσεν αυτους εκ της χειρος
tου εχθρου. 11Και τα υδατα κατεκαλυψαν τους εχθρους αυτων· δεν απελειφθη ουδε εις εξ αυτων.
12Τοτε επιστευσαν εις τους λογους αυτου· εψαλαν την αινεσιν αυτου.
13Πλην ταχεως ελησμονησαν
tα εργα αυτου· δεν περιεμειναν την βουλην αυτου·
14Αλλ' επεθυμησαν επιθυμιαν εν τη ερημω,
και επιρασαν τον Θεον εν τη ανυδρω.
15Και εδωκεν εις αυτους την αιτησιν αυτων· απεστειλεν
ομως εις αυτους νοσον θανατηφορον. 16Εφθονησαν ετι τον Μωυσην εν τω στρατοπεδω και τον
Ααρων τον αγιον του Κυριου.
17Η γη ηνοιξε και κατεπιε τον Δαθαν, και εσκεπασε την συναγωγην
tου Αβειρων·
18Και πυρ εξηφθη εν τη συναγωγη αυτων· η φλοξ κατεκαυσε τους ασεβεις.
19Κατεσκευασαν μοσχον εν Χωρηβ, και προσεκυνησαν το χωνευτον·
20και μετηλλαξαν την δοξαν
αυτων εις ομοιωμα βοος τρωγοντος χορτον.
21Ελησμονησαν τον Θεον τον σωτηρα αυτων τον
ποιησαντα μεγαλεια εν Αιγυπτω,
22θαυμασια εν γη Χαμ, φοβερα εν τη Ερυθρα θαλασση.
23Και ειπε να εξολοθρευση αυτους, αν ο Μωυσης ο εκλεκτος αυτου δεν ιστατο εν τη θραυσει ενωπιον
αυτου, δια να αποστρεψη την οργην αυτου, ωστε να μη αφανιση αυτους.
24Κατεφρονησαν ετι την
gην την επιθυμητην· δεν επιστευσαν εις τον λογον αυτου·
25και εγογγυσαν εν ταις σκηναις αυτων·
dεν εισηκουσαν της φωνης του Κυριου.
26Δια τουτο εσηκωσε την χειρα αυτου κατ' αυτων, δια να
catatρεψη αυτους εν τη ερημω.
27και να στρεψη το σπερμα αυτων μεταξυ των εθνων και να
diaσκορπιση αυτους εις τους τοπους.
28Και προσεκολληθησαν εις τον Βεελ-φεγωρ, και εφαγον
θυσιας νεκρων·
29και παρωξυναν αυτον εν τοις εργοις αυτων, ωστε εφωρμησεν επ' αυτους η
πληγη.
30Αλλα σταθεις ο Φινεες εκαμε κρισιν· και η πληγη επαυσε·
31και ελογισθη εις αυτον δια
dικαιοσυνην, εις γενεαν και γενεαν εως αιωνος.
32Και επεβλεψεν επι την θλιψιν αυτων, οτε ηκουσε
tην κραυγην αυτων·
33και ενεθυμηθη την προς αυτους διαθηκην αυτου και μετεμεληθη κατα το
πληθος του ελεους αυτου.
34Και εκαμεν αυτους να ευρωσιν ελεος ενωπιον παντων των
1 Δοξολογεῖτε τὸν Κυρίον, διότι εἰναι ἀγαθός, διότι τὸ ελεος αὐτοῦ μενεῖ εἰς τὸν αἰῶνα. 2 Ἀς λεγῶσιν οὖσας οἱ λελυτρωμένοι τοῦ Κυρίου, τοὺς ὑπό τῆς εχθροῦ χειρὸς ελυτρώσας εἰς τὸν πόλιον, καὶ συνηγάγει αὐτοὺς εἰς τῶν χώρων, ἀπὸ τῆς ανατολῆς καὶ τῆς δύσεως ἀπὸ τοῦ βορρᾶ καὶ ἀπὸ τὴν θάλασσαν. 3 Περιεπλάνωσαν ἐν τῷ ερήμῳ, ἐν ὁδῷ οὐδέποτε ἐποίησαν πόλιν κατοικίαν. 4 Ησαν πεινῶντες καὶ διψῶντες; Ἡ ψυχὴ αὐτῶν απεκαμνεν εἰς αὐτῶν. 5 Τότε ἔβοησαν πρὸς τὸν Κυρίον ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν: καὶ ἐλευθερώσεν αὐτοὺς απὸ τῶν αναγκῶν αὐτῶν. 6 Καὶ ἐδιδάχθησαν αὐτοὺς δί τῆς εὐθείας ὁδοῦ, διὰ νὰ ὑπαγῶσιν εἰς πόλις κατοικίας. 7 Εὐλογητος Κυρίος ο Θεὸς τοῦ Ισραήλ, ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας· καὶ ἀς λεγῇ πᾶς ο λαὸς, Αμὴν. Αλληλουία.
αυτού τα προς τους υιους των ανθρωπών. 32 και ας υψωσιν αυτον εν τη συναξει του λαού, και
εν τω συνεδριω των πρεσβυτερων και συγκροτουσι πολεις εις κατοικησιν. 33 και σπειρουσιν αγρους
και φυτευοσιν αμπελωνος, οιτινες καμνουσι καρπους γεννηματος. 34 Και ευλογει αυτους, και
πληθυνουσιν σφοδρα, και δεν ολιγοστευουσιν ες ερημον και πηγας υδατων εις ξηρασιαν. 35
Μεταβαλλει τον ερημον εις λιμνας υδατων και την ξηραν γην εις πηγας υδατων. 36 Και
εκει κατοικιζει τους πεινωντας, και συγκροτουσι πολεις εις κατοικησιν. 37 και σπειρουσιν αγρους
και φυτευουσιν αμπελωνας, οιτινες καμνουσι καρπους γεννηματος. 38 Και ευλογει αυτους, και
πληθυνουσιν σφοδρα, και δεν ολιγοστευουσιν ες ερημον και πηγας υδατων εις ξηρασιαν. 39
Ολιγοστευουσιν ομως επειτα και ταπεινονονται, απο της στενοχωριας, της συμφορας και του πονου. 40
Επιχεει καταφρονησιν επι τους αρχοντας και καμνει αυτους να περιπλανωνται εν ερημω αβατω. 41
Τον δε πενητα υψονει απο της πτωχειας και καθιστα ως ποιμνια τας οικογενειας. 42 Οι ευθεις βλεπουσι
και ευφραινονται· πασα δε ανομια θελει εμφραξει το στομα αυτης. 43 Οστις ειναι σοφος ας παρατηρη ταυτα· και
θελουσιν εννοησει τα ελεη του Κυριου.

Chapter 108

1 «Ωιδη Ψαλμου του Δαβιδ.» Ετοιμη ειναι η καρδια μου, Θεε· θελω ψαλλει και θελω ψαλμωδει
eν τη δοξη μου. 2 Εξεγερθητι, ψαλτηριον, και κιθαρα· θελω εξεγερθη το πρωι. 3 Θελω σε επαινεσει,
Κυριε, μεταξυ λαων, και θελω ψαλμωδει εις σε μεταξυ εθνων· διοτι εμεγαλυνθη εως των ουρανων
tο ελεος σου και εως των νεφελων η αληθεια σου. 5 Υψωθητι, Θεε, επι τους ουρανους· και η δοξα
σου ας ηναι εφ' ολην την γην· 6 δια να ελευθερονωνται οι αγαπητοι σου· σωσον δια της δεξιας
σου και επακουσον μου. 7 Ο Θεος ελαλησεν εν τω αγιαστηριω αυτου· θελω χαιρε, θελω μοιρασει
tην Συχεμ και την κοιλαδα Σοκχωθ θελω διαμετρησει· 8 Εμου ειναι ο Γαλααδ, εμου ο Μανασσης·
ο μεν Εφραιμ ειναι η δυναμις της κεφαλης μου· ο δε Ιουδας ο νομοθετη μου· 9 Ο Μωαβ ειναι η
λεκανη του πλυσιματος μου· επι τον Εδωμ θελω ριψει το υποδημα μου· θελω αλαλαξει επι την
Παλαιστινην. 10 Τις θελει με φερει εις την περιτετειχισμενην πολιν; τις θελει με οδηγησει εως
Εδωμ; 11 ουχι συ, Θεε, ο απορριψας ημας; και δεν θελεις εξελθει, Θεε, μετα των στρατευματων
ημων; 12 Βοηθησον ημας απο της θλιψεως, διοτι ματαια ειναι η παρα των ανθρωπων σωτηρια.
13 Δια του Θεου θελομεν καμει ανδραγαθιας· και αυτος θελει καταπατησει τους εχθρους ημων.

Chapter 109

1 «Εις τον πρωτον μουσικον. Ψαλμος του Δαβιδ.» Θεε της αινεσεως μου, μη σιωπησης· διοτι
στομα ασεβους και στομα δολιου ηνοιχθησαν επ' εμε· ελαλησαν κατ' εμου με γλωσσαν ψευδη·
και με λογους μισους με περιεκυκλωσαν και με επολεμησαν αναιτιως. 4Αντι της αγαπης μου
ειναι αντιδικοι εις εμε· εγω δε προσευχομαι. 5Και ανταπεδωκαν εις εμε κακον αντι καλου, και
μίσος αντί της αγαπής μου. 6 Καταστήσου ας βη επ' αυτον' και διαβὸλος ας στήκη εκ δεξιῶν αυτοῦ. 7 Όταν κρινήσει ας εξελθῇ καταδικασμένος· και η προσευχή αυτοῦ ας γεινή εις αμαρτίαν. 8 Ας γεινώσιν οἱ υἱοὶ αυτοῦ ορφανοὶ καὶ η γυνὴ αυτοῦ χήρα. 10 Καὶ ας περιπλάνωνται παντὸς οἱ υἱοὶ αυτοῦ καὶ ας γεινώσιν επαιταί, καὶ ας ζητησιν εκ τῶν ερεῖπων αὐτῶν. 11 Ας παγιδευθοῦσιν οἱ οικτειρῶν τὰ ορφανά αὐτοῦ. 12 Ας παγιδευσίν ὁ δανειστὴς πάντα τὰ υπάρχοντα αὐτοῦ· καὶ ας διαρπάσωσίν οἱ ξένοι αὐτοῦ κοπῆς αὐτοῦ. 13 Ας μὴ λυτρωθῇ, καὶ ας μὴ ηττηθῇ οἱ οικτειρῶν τὰ ορφανά αὐτοῦ. 14 Ας λυτρωθῆναι οἱ εκγονοί αὐτοῦ· εν τῇ επερχομενῇ γενεᾷ ας εξαλείφθη τὸ ονόμα αὐτῶν. 15 Ας ελθῇ εις ενθύμησιν ενώπιον τοῦ Κυρίου η αμαρτία τῆς μητρὸς αὐτοῦ ας μη εξαλειφθῇ· 16 Επειδή ηγαπῆσεν αἴνθιον, καὶ θανάτωσεν τὸν συντετριμμένον τῆς καρδίας. 17 Επειδή ηγαπῆσε καταραν, ας εισέλθῃ ως ελαιον εἰς τὰ οστά αὐτοῦ· 19 Ας γεινῇ εἰς αὐτὸν ως τὸ ιμάτιον, τὸ οποῖον ενδύεται καὶ ὡς η ζώνη, τὴν ὥποτε περιζώνυται. 20 Αὐτὴ ας ἕνας τῶν αντιδίκων μου ἡ αμοιβὴ παρὰ τοῦ Κυρίου, καὶ τῶν λαλούντων κακὰ κατὰ τῆς ψυχῆς μου. 21 Αλλὰ σὺ, Κύριε Θεέ, εὐρυγιαν καὶ ήθησαν εἰς τὸν Κυρίον οι οἰκτειροί τοῦ αὐτοῦ. 22 Αὐτοὶ δὲ μηδεὶς εἰς τὸν Κυρίον συνέσθεν, εὐλογησίν τὸν Κυρίον διὰ τῶν πολλῶν ἐναρπάσαν, καὶ τῶν λαλούντων κακὰ κατὰ τῆς ψυχῆς μου. 23 Ας ενδύσωσίν τοι ὁ θεός μου· καὶ ας δίδωσίν σοι καταιγισθηνή· ο δὲ δουλος σου θελει εὐφραίνεσθαι. 24 Ας ενδυθῶσιν εὐτροπῆν τοις αντιδίκοις μου· καὶ ας φορέσωσιν ως επενδύμα τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν. 25 Ας ενδυθῶσιν εὐφραίνεσθαι τῇ δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, διὰ τὸν Κυρίον ναὶ μηδεὶς εἰς τὸν κορίτσι τῆς αὐτοῦ. 26 Ας ενδυθῶσιν εὐτροπῆν τοις αντιδίκοις μου· καὶ ας φορέσωσιν ως επενδύμα τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν. 27 Ας ενδυθῶσιν εὐφραίνεσθαι τῇ δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, διὰ τὸν Κυρίον ναὶ μηδεὶς εἰς τὸν κορίτσι τῆς αὐτοῦ.
θέλει συντριψεί βασίλεις εν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 6 θέλει κρίνει εν τοῖς έθνεσι· θέλει γεμίσει τὴν γην πτωματων· θέλει συντριψεί κεφαλὴν δέσποζοντος επὶ πολλῶν τοπῶν. 7 θέλει πιεῖ εκ τοῦ χειμάρρου εν τῇ οדῷ αὐτοῦ· διὰ τούτῳ θέλει υψώσει κεφαλὴν.

Chapter 111

1 Λαίνετε τὸν Κυρίον. Θέλω εξημένει τὸν Κυρίον εν ὅλῃ καρδίᾳ, εν βουλῇ εὐθείᾳ καὶ εν συναξε. 2 Μεγάλα τὰ εργά του Κυρίου, εξηκριβώμενα υπὸ παντῶν τῶν ἡσυχομενῶν εἰς αὐτά. 3 Ενδοξῷ καὶ μεγαλοπρεπεῖς τὸ εργὸν αὐτοῦ, καὶ η δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 4 Αξιωματοδότη καὶ βασιλεία αὐτοῦ· θέλησθαι εἰς πάντας τῆς γῆς. 5 Ἐδωκε τοὺς εὐπροσώπους αὐτοῦ· θέλει ενθυμεῖσθαι καὶ διάπαντας τὴν διαθήκην αὐτοῦ. 6 Θελεῖ πιεῖ εκ τοῦ χειμάρρου εν τῇ οδῷ αὐτοῦ, διὰ τούτῳ θελεῖ υψώσει κεφαλὴν.
Αινείτε τον Κυρίον. Αινείτε, δούλοι του Κυρίου, αινείτε το όνομα του Κυρίου. Ειναι το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και εως του αιώνος. Απο ανατολής ήλιου εως δύσμων αυτού, ας αινηταί το όνομα του Κυρίου. Ο Κυρίος ειναι ψήλης επι πάντα τα εθνη' επι τους ουρανους ειναι η δοξα αυτου. Τις ως Κυρίου Θεος ημων; ο κατοικων εν υψηλοις. Ο Κυρίος ειναι υψηλος επι παντα τα εθνη· επι τους ουρανους ειναι η δοξα αυτου. Ας αινηται το όνομα του Κυρίου ευλογημένον απο του νυν και εως του αιωνος. Τι σοι συνεβη, θαλασσα, οτι εφυγες; και συ, Ιορδανη, οτι εστραφης εις τα οπισω; τα ορη, οτι εσκιρτησατε ως κριοι; και οι λοφοι, ως αρνια; Τρεμε, γη, απο προσωπου του Κυρίου, απο προσωπου του Θεου του Ιακωβ· οστις μετεβαλε την πετραν εις λιμνας υδατων, τον σκληρον βραχον εις πηγας υδατων.

Chapter 114

Ότε εξηλθεν ο Ισραηλ εξ Αιγυπτου, ο οικος του Ιακωβ εκ λαου βαρβαρου. Ο Ιουδας εγεινεν αγιος αυτου, ο Ισραηλ δεσποτεια αυτου. Η θαλασσα ειδε και εφυγεν· ο Ιορδανης εστραφη εις τα οπισω· τα ορη εσκιρτησαν ως κριοι, οι λοφοι ως αρνια.

Chapter 115

Μη εις ημας, Κυριε, μη εις ημας, αλλ' εις το όνομα σου δος δοξαν, δια το ελεος σου, δια την αληθειαν σου. Δια τι να ειπωσι τα εθνη, και που ειναι ο Θεος αυτων; Άλλος Θεος ημων ειναι εν τω ουρανω· παντα οσα ηθελησεν εποιησε.

720
Chapter 116

Χαιρω οτι ο Κυριος εισηκουσε της φωνης μου, των δεησεων μου· οτι εκλινε το ωτιον αυτου προς εμε· και ενοσω δεησεων· οτι εκλινε το ωτιον αυτου προς εμε· και ενοσω ζω, θελω επικαλεισθαι αυτον. Ρηκενοι θανατου με περιεκυκλωσαν, και στενοχωριαι του αδου με ευρηκαν· θλιψιν και πονον απηντησα. Και επεκαλεσθην το ονομα του Κυριου· ω Κυριε, λυτρωσον την ψυχην μου. Ελεημων ο Κυριος και δικαιος· και ευσπλαγχνος ο Θεος ημων. Ο Κυριος φυλαττει τους απλους· εταλαιπωρηθην, και με εσωσεν. Ελεημων ο Κυριος και δικαιος· και ευσπλαγχνος ο Θεος ημων. Ο Κυριος φυλαττει τους απλους· εταλαιπωρηθην, και με εσωσεν.

Chapter 117

Αινειτε τον Κυριον, παντα τα εθνη· δοξολογειτε αυτον, πανες οι λαοι· διοτι το ελεος αυτου ειναι μεγα εφ' ημας· και η αληθεια του Κυριου μενει εις τον αιωνα. Αλληλουια.

Chapter 118

Δοξολογειτε τον Κυριον, διοτι ειναι αγαθος, διοτι το ελεος αυτου μενει εις τον αιωνα. Ας ειπη τωρα ο Ισραηλ, οτι το ελεος αυτου μενει εις τον αιωνα. Ας ειπη τωρα ο οικος Ααρων, οτι το ελεος αυτου μενει εις τον αιωνα. Ας ειπωσι τωρα οι φοβουμενοι τον Κυριον, οτι το ελεος αυτου μενει εις τον αιωνα. Εν θλιψει επεκαλεσθην τον Κυριον· ο Κυριος μου υπηκουσε, δους ευρυχωριαν. Ο Κυριος ειναι υπερ εμου· δεν θελω φοβηθη· τι να μοι καμη ανθρωπος; Ο Κυριος ειναι υπερ εμου μεταξυ των βοηθουντων με· και εγω θελω ιδει την εκδικησιν επι τους εχθρους μου. Καλλιον να ελπιζη τις επι Κυριον, παρα να θαρρη επ' ανθρωπον. Καλλιον να ελπιζη τις επι Κυριον, παρα να θαρρη επ' αρχοντας. Παντα τα εθνη με περιεκυκλωσαν· αλλ' εν τω ονοματι τον Κυριου θελω κατατροπωσει αυτους. Με περιεκυκλωσαν, ναι, με περιεκυκλωσαν πανταχοθεν· αλλ' εν τω
ονοματά του Κυρίου θέλω κατατροπωσεί αυτούς. 12 Με περιεκυκλώσαν ως μελισσαί· εσβεσθήσαν
ως πυρ ακανθών· διότι εν τω ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. 13 Με ωθήσας
dυνάμει δια να πεσώ· αλλ' ο Κυρίος με εβοήθησε. 14 Ανοιξάτας εις εμε' εις σωτηρία.
15 Κατά το ονόμα του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. 16 Δεν θέλω αποθανεῖν· αλλά
δεν με παρέδωκεν εις θανάτον. 17 Παραδίδοσαν εις μέλος πυρ ακανθών· διότι εν τω ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. 18 Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου· ανοίγειν αυτήν
σαν κάθε καρδία. 19 Ανοίξατας εις εμε' εις σωτηρίαν· θελώ βλέπειν τα αιματηρά της
δικαιοσύνης, εις ευφράστην εν οφθαλμοίς της. 20 Αυτή είναι η ημέρα, την οποίαν εκαμέν
ο Κυρίος· ας αγαλλιάσθωμεν και ας ευφράσθωμεν εν αυτή. 21 Ο λίθος, τον οποίον απεδοκιμάσαν
οι οικοδομούντες, ουτος εγένετο κεφαλή γωνίας· 22 εις ευφράστην εν οφθαλμοίς
ημών. 23 Αυτή είναι η ημέρα, την οποίαν εκαμέν ο Κυρίος· ας αγαλλιάσθωμεν και ας ευφράσθωμεν εν
αυτή. 24 Δεν θέλω αποθάνει· αλλά θέλω ζησεῖν και θέλω διηγείσθαι τα εργα του Κυρίου.
25 Συ εισαι ο Θεος μου, και θελω σε δοξολογεῖν· ο Θεος μου, θελω σε υψώσει.
26 Δοξολογεῖτε τον Κυρίον, διότι ειναι αγαθός, διότι το ελεος αυτου μενει εις τον αιωνα.
27 Δια των χειλεων μου διηγηθην πασας
τας κρισεις του στοματος σου. 14 Εν τη οδω των μαρτυριων σου ευφράσει
cαι εις τον αιωνα. 15 Εν τη οδω των μαρτυριων σου ευφράσειν εν αυτην. Θελω σε δοξολογειν· διοτι
ειναι ημερα την οποιαν εκαμεν ο Κυριος· ας αγαλλιασθωμεν και ας ευφρανθωμεν εν
αυτη. 16 Εις τον ναον ευφραστη και εις τον αιωνα. Θελω σε δοξολογειν· διοτι ειναι
eις εμε' εις σωτηρια. 22 Ο Κυριος με εβοηθησε· αλλα δεν με παρεδωκεν εις θανατον. 23 Ανοιξατας εις εμε' εις σωτηρια. 24 Αυτη ειναι η ημερα, την οποιαν εκαμεν ο Κυριος· ας
αγαλλιασθωμεν και ας ευφρανθωμεν εν αυτη.
κρισεις σου παντοτε. 21 Συ επετιμησας τους επικαταρατους υπερηφανους, τους εκκλινοντας απο των προσταγματων σου. 22 Σηκωσον απ’ εμου το ονειδος και την καταφρονησιν· διοτι εφυλαξα τα μαρτυρια σου. 23 Αρχοντες τωνοτε εκαθισαν και ελαλουν εναντιον μου· αλλ’ ο δουλος σου εμελετα εις τα διαταγματα σου. 24 Τα μαρτυρια σου βεβαιως ειναι η τρυφη μου και οι συμβουλοι μου. 25 «Δαλεθ.» Η ψυχη μου εκολληθη εις το χωμα· ζωοποιησον με κατα τον λογον σου. 26 Εφανερωσα τας οδους μου, και μου εισηκουσα· διεκδικησα τας διαταγματα σου. 27 Καμε με να εννοω την οδον των εντολων σου, και θελω μελετα εις τα θαυμασια σου. 28 Η ψυχη μου ζωοποιηθη απεις τον λογον σου. 29 Εκτελεσον τον λογον προς τον δουλον σου, οστις ειναι δεδομενος εις τον φοβον σου. 30 Αφαιρεσον το ονειδος μου, το οποιον φοβουμαι· διοτι αι κρισεις σου ειναι αγαθαι. 31 Συνετισον με, και θελω φυλαττει τον νομον σου· ναι, θελω φυλαττει αυτον εν ολη καρδια. 32 Θελω να μενα να με ελεος σου, και να σωτηρια σου κατα τον λογον σου. 33 Και μη αφαιρεσης ολοτελως απο του στοματος μου τον λογον της αληθειας· διοτι ηλπισα επι τας κρισεις σου. 34 Και θελω φυλαττει τον νομον σου διαπαντος, εις τον αιωνα του αιωνος. 35 Και θελω μελετα εις τα διαταγματα σου.
σε καὶ φυλαττοντων τας εντολας σου. 64 Η γη, Κυριε, ειναι πληρης του ελεους σου· 
65 «Τεθ.» Συ, Κυριε, ευηρητησας τον δουλον σου κατα τον λογον σου. 66 «Τεθ.» 
Διδαξον με φρονησιν και γνωσιν· διοτι επιστευσα εις τα προσταγματα σου. 67 
Πριν ταλαιπωρηθω, εγω επλανωμην· αλλα τωρα εφυλαξα τον λογον σου. 68 
71 Κατα τον στοματος σου ειναι καλητερος εις εμε, υπερ χιλιαδας χρυσιου και αργυριου. 72 
Οι ασεβεις με περιεμενον δια να με αφανισωσιν· αλλ' εγω θελω προσεχει εις τα μαρτυρια σου. 73 
Ας εισαι αγαθος και αγαθοποιος· διοτι ειναι δικαιοσυνη, και οτι πιστως με εταλαιπωρησας. 74 
Κατα τον λογον σου ειναι πληρης του ελεους σου· διοτι ειναι αγαθος και αγαθοποιος. 75 
72 «Ιωδ.» Ας αισχυνθωσιν οι υπερηφανοι, διοτι ζητουσιν αδικως να με ανατρεψωσιν· 
αλλ' εγω θελω μελετα εις τας εντολας σου. 76 «Καφ.» Λιποθυμει η ψυχη μου δια την σωτηριαν σου· 
επι τον λογον ελπιζω. 77 «Νουν.» Ας ηναι η καρδια μου αμωμος εις τα διαταγματα σου, 
δια να μη αισχυνθω.
καὶ θέλω εμμενεὶ νὰ φυλάττω τὰς κρίσεις τῆς δικαιοσύνης σου. 107 Ἐταλαίπωρηθήν ὁφόδρα Κυρίε, Ἰωσποιήσου μὲ κατὰ τὸν λόγον σου. 108 Προσδεξαὶ, δεσμαὶ, τὰς προαιρετικὰς προσφορὰς τοῦ στομάτος μου, Κυρίε· καὶ διδάξαξεν μὲ τὰς κρίσεις σου. 109 Ἡ ψυχή μου εἶναι πάντοτε ἐν κινδύνῳ· τὸν νομὸν σου ὁμοίος ἐνελημονήσα. 110 Οἱ ασεβεῖς εστήσαν εἰς μὲν τὰς προαιρετικὰς προσφορὰς του στοματος μου, Κυρίε· καὶ διδάξαξεν μὲ τὰς κρίσεις σου. 111 Ἐκκίνησα τὴν καρδίαν μου εἰς τὸ να καμίνω τὰ διαταγματὰ, μὲν ἐν εὐελπίδι καὶ παρὰ πληρωμῇ αὐτῷ. 112 Ως περὶ τὸ τὸν μὲν λόγον σου ἐντολήν, καὶ διδάξαξεν μὲ τὰς κρίσεις σου. 113 Ἡ καρδία μου εἶναι πάντοτε ἐν κινδύνῳ· τὸν νομὸν σου δὲν ἐλησμονήσα. 114 Ἔτηλαιπώρηθην οἱ πονηρευομένοι· διστοὶ θέλω φυλάξει τὰ προσταγματὰ του Θεοῦ μου. 115 Υποστηρίζε μὲ κατὰ τὸν λόγον σου καὶ θελῶ καθαρὸς· καὶ μὴ με καταισχυνῇς εἰς τὴν ελπίδα μου. 116 Υποστηρίζε μὲ καθαρὸς καὶ θελῶ σωθῆ· καὶ μὴ με καταισχυνῇς εἰς τὴν ελπίδα μου. 117 Υποστηρίζε μὲ καθαρὸς καὶ θελῶ προσεχὲι διάπαντος εἰς τὰ διαταγματὰ σου. 118 Μετὰ τὸν λόγον σου καὶ θελῶ ζῆ· καὶ μὴ με καταισχυνῇς εἰς τὴν ελπίδα μου. 119 Ἡνοίξα τὸ στόμα μου καὶ ανεστενάξα· διὸ ἐπεθυμήσα τὰς προσταγματὰς σου. 120 Θαυμάστα εἶναι τὰ μαρτυρία σου· διὸ ἐφυλάξεν αὐτὰ η ψυχή μου. 121 Οἱ οφθαλμοὶ μου απεκαμονεὶ διὰ τὴν σωτηρίαν σου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς δικαιοσύνης σου. 122 Προελάβον τὴν αὐγὴν καὶ εκραξάρεις· η ἐκραξάρεις· καὶ διδάξαξεν μὲ τὰς κρίσεις σου. 123 «Κοφ.» Εκραξα ἐὰν μοῦ, καὶ διδάξαξεν μὲ τὰς κρίσεις σου. 124 «Σάμεχ.» Εκραξα ἐὰν μοῦ, καὶ διδάξαξεν μὲ τὰς κρίσεις σου. 125 «Κοφ.» Εκραξα ἐὰν μοῦ, καὶ διδάξαξεν μὲ τὰς κρίσεις σου.
μου προλαμβάνουσι τας νυκτοφυλακας, δια να μελετω εις τον λογον σου. 149 Ακουσον της φωνης μου κατα το ελεος σου · ζωοποιησον με κατα την κρισιν σου. 150 Επλησιασαν οι ακολουθουντες την πονηριαν εξεκλιναν απο του νομου σου. 151 Συ, Κυριε, εισαι πλησιον, και παντα τα προσταγματα σου ειναι αληθεια. 152 Μεγαλοι οι οικτιρμοι σου, Κυριε· ζωοποιησον με κατα τας κρισεις σου.

Chapter 120

1 «Ωιδη των Αναβαθμων.» Εν τη θλιψει μου εκραξα προς τον Κυριον, και εισηκουσε μου. 2 Κυριε, λυτρωσον την ψυχην μου απο χειλεων ψευδων, απο γλωσσης δολιας. 3 Τι θελει σοι δωσει η τι θελει σοι προσθεσει, η δολια γλωσσα; 4 Τα ηκονημενα βελη του δυνατου, μετα ανθρακων αρκευθου. 5 Ουαι εις εμε, διοτι παροικω εν Μεσεχ, κατοικω εν ταις σκηναις του Κηδαρ· 6 Πολυν καιρον κατωκησεν η ψυχη μου μετα των μισουντων την ειρηνην. 7 Ας ζηση η ψυχη μου και θελει σε αινει· και αι κρισεις σου ας με βοηθωσι.
Chapter 121

1 «Ωιδή των Αναβαθμων.» Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα ορι γι' ποθέν θελει ελθει η βοήθεια μου; 2 Η βοήθεια μου ερχεται απο του Κυριου, του ποιησαντος τον ουρανον και την γην. 3 Δεν θελει αφησει να κλονισθει ο πους σου ουδε θελει νυσταξει ο φυλαττων σε. 4 Ιδου, δεν θελει νυσταξει ουδε θελει αποκοιμηθει, ο φυλαττων τον Ισραηλ. 5 Ο Κυριος ειναι ο φυλαξ σου· ο Κυριος ειναι η σκεπη σου εκ δεξιων σου. 6 Την ημεραν ο θλιος δεν θελει σε βλαψει, ουδε η σεληνη την νυκτα. 7 Ο Κυριος θελει να υπαγωμεν εις τον οικον του Κυριου· 8 Οι ποδες ημων θελουσιν να εσται εν ταις πυλαις σου, Ιερουσαλημ· 9 Ιερουσαλημ, η οικοδομημενη ως πολις, ανεμομοσμεν ομου. 10 Εκει αναβαινουσιν αι φυλαι, αι φυλαι του Κυριου, κατα το διατεταγμενον εις τον Ισραηλ, δια να δοξολογησωσι το ονομα του Κυριου. 11 Διοτι εκει ετεθησαν θρονοι δια κρισιν, οι θρονοι του οικου του Δαβιδ. 12 Ζητειτε την ειρηνην της Ιερουσαλημ· ας ευτυχωσιν οι αγαπωντες σε. 13 Ας ηναι ειρηνη εις τα τειχη σου, αφθονια εις τα παλατια σου. 14 Ενεκεν των αδελφων μου και των πλησιον μου, θελω λεγει τωρα, Ειρηνη εις σε· 15 ενεκεν του οικου Κυριου του Θεου ημων, θελω ζητει το καλον σου.

Chapter 123

1 «Ωιδή των Αναβαθμων.» Υψωσα τους οφθαλμους μου προς τον κατοικουντα εν ουρανοις. 2 Ιδου, καθως οι οφθαλμοι των δουλων ατενιζουσιν εις την χειρα των κυριων αυτων, καθως οι οφθαλμοι της δουλης εις την χειρα της κυριας αυτης, ουτως οι οφθαλμοι ημων προς Κυριον τον Θεου ημων, εσωσου ελεησον ημας. 3 Ας ελεησον ημας, Κυριε, ελεησον ημας διοτι εχορτασθημεν απο εξουδενωσεως. 4 Καθ' υπερβολην εχορτασθη η ψυχη ημων απο της υβρεως των τρυφωντων, απο της εξουδενωσεως των επερηματων. 5 Καθως ηπειρος εξουδενωσεως εις τα πλησια των τρυφωντων, απο της εξουδενωσεως των επερηματων, απο της υβρεως των τρυφωντων.
τοτε, ενω ο θύμος αυτών εφλεγέτο εναντίον ἡμῶν· ⁴Τοτε τα υδάτα ήθελον μας καταποντίσει, ο
χειμαρρος ήθελε περασει επανωθεν της ψυχης ἡμών· ⁵τοτε τα υδάτα τα επηρμένα ήθελον περασει επανωθεν της ψυχης ἡμών. ⁶Ευλογητός Κυριος, οστίς δεν παρεδωκεν ημας θήραμα εἰς τους οδοντας αυτων. ⁷Η ψυχη ἡμων ελυτρωθη ως πτηνον απο της παγιδος των θηρευτων· ἡ παγις συνετριβη, και ἡμεις ελυτρωθημεν. ⁸Ἡ βοηθεία ἡμων ειναι εν τω ονοματι του Κυριου, του ποιησαντος τον ουρανον και την γην.

Chapter 125

1 «Ωιδη των Αναβαθμων.» Οι πεποιθοτες επι Κυριον ειναι ως το ορος Σιων, το οποιον δεν θελε σαλευθη· εις τον αιωνα διαμενει. ²Καθως η Ιερουσαλημ κυκλονεται υπο των ορεων, ουτως ο Κυριος κυκλονει τον λαον αυτου απο του νυν και εως του αιωνος. ³Διοτι δεν θελε διαμενει η ραβδος της ασεβειας επι τον κληρον των δικαιων, δια να μη εκτεινωσιν οι δικαιοι τας χειρας αυτων εις την ανομιαν. ⁴Αγαθοποιησον, Κυριε, τους αγαθους και τους ευθεις την καρδιαν. Ειρηνη επι τον Ισραηλ.

Chapter 126

1 «Ωιδη των Αναβαθμων.» Οτε ο Κυριος επανεφερε τους αιχμαλωτους της Σιων, ημεθα ως οι ονειρευομενοι. ²Τοτε ενεπλησθη το στομα ημων απο γελωτος και η γλωσσα ημων απο αγαλλιασεως· τοτε ελεγον μεταξυ των εθνων, Μεγαλεια εκαμε δι' αυτους ο Κυριος. ³Μεγαλεια εκαμεν ο Κυριος δι' ημας· ενεπλησθημεν χαρας. ⁴Επιστρεψον, Κυριε, τους αιχμαλωτους ημων, ως τους χειμαρρους εν τω νυν. ⁵Οι σπειροντες μετα δακρυων εν αγαλλιασει θελουσι θερισει. ⁶Οστις εξερχεται και κλαιει, βασταζων σπορον πολυτιμον, ουτος βεβαιως θελει επιστρεψει εν αγαλλιασει, βασταζων τα χειροβολα αυτου.

Chapter 127

1 «Ωιδη των Αναβαθμων, του Σολομωντος.» Εαν ο Κυριος δεν οικοδομηση οικον, εις ματην κοπιαζουσιν οι οικοδομουντες αυτον· εαν ο Κυριος δεν φυλαξη πολιν, εις ματην αγρυπνει ο φυλαττων. ²Ματαιον ειναι εις εσας να σηκονησθε πρωι, να πλαγιαζητε αργα, τρωγοντες τον αρτον του κοπου· ο Κυριος βεβαιως διδει υπνον εις τον αγαπητον αυτου. ³Ειρηνη εις τον κοπον γης, και εις την θεον εις τον κοπον και εις την γην.
του δυνατού, ουτως οι υιοι της νεοτητος. 5Μακαριος ο ανθρωπος, οστις εγεμισε την βελοθηκην
αυτου εκ τουτων οι τοιουτοι δεν θελουσι καταισχυνθη, οταν λαλωσι μετα των εχθρων εν τη
πυλη.

Chapter 128

1 «Ωιδη των Αναβαθμων.» Μακαριος πας ο φοβουμενος τον Κυριον, ο περιπατων εν ταις οδοις
αυτου. 2Διοτι θελεις τρωγει απο του κοπου των χειρων σου ο Μακαριος θελεις εισθαι, και ευτυχια
eis se. 3Η γυνη σου θελει εισθαι ως αμπελος ευκαρπος εις τα πλαγια της οικιας σου οι υιοι σου
ως νεοφυτα ελαιων κυκλω της τραπεζης σου. 4Ιδου, ουτω θελει ευλογηθη ο ανθρωπος ο
φοβουμενος τον Κυριον. 5Ο Κυριος θελει ευλογησει εκ της Σιων, και θελεις ιδει το καλον της
Ιερουσαλημ πασας τας ημερας της ζωης σου· 6και θελεις ιδει υιους των υιων σου· ειρηνη επι τον
Ισραηλ.

Chapter 129

1 «Ωιδη των Αναβαθμων.» Πολλακις με επολεμησαν εκ νεοτητος μου, ας ειπη τωρα ο Ισραηλ·
2Πολλακις με επολεμησαν εκ νεοτητος μου· αλλα δεν υπερισχυσαν εναντιον μου. 3Οι γεωργοι
ηροτριασαν επι των νωτων μου· εσυραν μακρα τα αυλακια αυτων. 4Αλλα δικαιος ο Κυριος·
katekoufete ta schoinia twn sevewn. 5Ας αισχυνθωσι και ας στραφωσιν εις τα οπισω οι
μισουντες την Σιων. 6Ας γεινωσιν ως ο χορτος των δωματων, οστις πριν εκριζωθη ξηραινεται·
7απο του οποιου δεν γεμιζει ο θεριστης την χειρα αυτου, ουδε ο δενων τα χειροβολα τον κολπον
αυτου· 8ωστε οι διαβαται δεν θελουσιν ειπει, Ευλογια Κυριου εφ' υμας· σας ευλογουμεν εν ονοματι
Κυριου.

Chapter 130

1 «Ωιδη των Αναβαθμων.» Εκ βαθεων εκραξα προς σε, Κυριε. 2Κυριε, εισακουσον της φωνης
μου· ας ηναι τα ωτα σου προσεκτικα εις την φωνην των δεησεων μου. 3Εαν, Κυριε, παρατηρησης
ανομιας, Κυριε, τις θελει δυνηθη να σταθη; 4Παρα σοι ομως ειναι συγχωρησις, δια να σε φοβωνται.
5Προσεμεινα τον Κυριον, προσεμεινεν η ψυχη μου, και ηλπισα επι τον λογον αυτου. 6Η ψυχη μου
προσμενει τον Κυριον, μαλλον παρα τους προσμενοντας την αυγην, ναι, τους προσμενοντας την
αυγην. 7Ας ελπιζη ο Ισραηλ επι τον Κυριον· διοτι παρα τω Κυριω ειναι ελεος, και λυτρωσις πολλη
par' auton· 8και αυτος θελει λυτρωσει τον Ισραηλ απο πασων των ανομιων αυτου.
Chapter 131

1 «Ωδή των Αναβαθμών, του Δαβίδ.» Κυριε, δεν υπερηφανευθη η καρδια μου ουδε υψωθησαν οι οφθαλμοι μου· ουδε περιπατω εις πραγματα μεγαλα και υψηλοτερα υπερ εμε. 2 Βεβαιως, υπεταξα και καθησυχασα την ψυχην μου, ως το απογεγαλακτισμενον παιδιον πλησιον της μητρος αυτου· η ψυχη μου ειναι εν εμοι ως απογεγαλακτισμενον παιδιον. 3 Ας ελπιζη ο Ισραηλ επι τον Κυριον, απο του νυν και εως του αιωνος.

Chapter 132

1 «Ωδή των Αναβαθμών.» Ενθυμηθητι, Κυριε, τον Δαβίδ, και παντας τους αγωνας αυτου· 2 πως ωμοσε προς τον Κυριον και εκαμεν ευχην εις τον ισχυρον Θεον του Ιακωβ. 3 Δεν θελω εις θελω δωσει υπνον εις τους οφθαλμους μου, νυσταγμον εις τα βλεφαρα μου, εωςου ευρω τοπον δια τον Κυριον, κατοικιαν δια τον ισχυρον Θεον του Ιακωβ. 4 Ιδου, ηκουσαμεν περι αυτης εν Εφραθα· ευρηκαμεν αυτην εις τας πεδιαδας του Ιααρ. 5 Ας εισελθωμεν εις την αναπαυσιν κατοικει, διοτι ηκουσαμεν περι αυτης εν Εφραθα· ευρηκαμεν αυτην εις τας πεδιαδας του Ιααρ. 6 Εαν φυλαξωσιν οι υιοι σου την διαθηκην μου, και τα μαρτυρια μου τα οποια θελουσι καθισει διαπανος επι του θρονου σου. 7 Οι ιερεις σου ας ενδυθωσι δικαιοσυνην, και οι οσιοι σου ας αγαλλωνται. 8 Ενεκεν Δαβιδ του δουλου σου μη αποστρεψης το προσωπον του κεχρισμενου σου. 9 Ας εισελθη εις τον αιωνα του αιωνος· ας εισελθη εις τον αιωνα του αιωνος· ας εισελθη εις τον αιωνα του αιωνος· ας εισελθη εις τον αιωνα του αιωνος. 10 Διοτι εξελεξεν ο Κυριος την Σιων· ευηρεστηθη να κατοικη εν αυτη. 11 Αυτη ειναι η αναπαυσις μου εις τον αιωνα του αιωνος· ευηρεστηθη να κατοικη εν αυτη. 12 Και οι ιερεις σου ας ενδυσεσι δικαιοσυνην, και οι οσιοι σου ας αγαλλωνται.
Αερμων, η καταβαινουσα επι τα ορη της Σιων· διοτι εκεί διωρισεν ο Κυριος την ευλογιαν, ζωην εως του αιωνος.

Chapter 134

1 «Ωιδη των Αναβαθμων.» Ιδου, ευλογειτε τον Κυριον, παντες οι δουλοι του Κυριου, οι ισταμενοι την νυκτα εν τω οικω του Κυριου. 2 Υψωσατε τας χειρας σας εις τα αγια και ευλογειτε τον Κυριον.

Chapter 135

1 Αινειτε τον Κυριον. Αινειτε το ονομα του Κυριου· αινειτε, δουλοι του Κυριου, 2 οι ισταμενοι εν τω οικω του Κυριου, εν ταις ασυλαις του οικου του θεου ημων. 3 Αινειτε τον Κυριον, διοτι αγαθος ο Κυριος· ψαλμωδησατε εις το ονομα αυτου, διοτι ειναι τερπνον. 4 Διοτι τον Ιακωβ εξελεξεν εις εαυτον ο Κυριος, τον Ισραηλ εις θησαυρον αυτου. 5 Διοτι εγω εγνωρισα οτι μεγας ο Κυριος· και ο Κυριος ημων ειναι υπερ παντας τους θεους. 6 Παντα οσα ηθελησεν ο Κυριος εποιησεν, εν τω ουρανω και εν τη γη, εν ταις θαλασσαις και εν πασαις ταις αβυσσοις. 7 Αναβιβαζει νεφελας απο των εσχατων της γης· καμνει αστραπας δια βροχην· εκβαλλει ανεμους εκ των θησαυρων αυτου. 8 Οστις επαταξε τα πρωτοτοκα της Αιγυπτου, απο ανθρωπου εως κτηνους· 9 εξαπεστειλε σημεια και τερατα εις το μεσον σου, Αιγυπτε, επι τον Φαραω και επι παντας τους δουλους αυτου. 10 Οστις επαταξεν εθνη μεγαλα και απεκτεινε βασιλεις κραταιους· 11 τον Σηων, βασιλεα των Αμορραιων, και τον Ωγ, βασιλεα της Βασαν, και πασας τας βασιλειας Χανααν· 12 και εδωκε την γην αυτων κληρονομιαν, κληρονομιαν εις τον Ισραηλ τον λαον αυτου. 13 Το ονομα σου, Κυριε, μενει εις τον αιωνα· το μνημοσυνον σου, Κυριε, εις γενεαν και γενεαν. 14 Διοτι θελει κρινει ο Κυριος τον λαον αυτου· και τους δουλους αυτου θελει ελεησει. 15 Τα ειδωλα των οθυν ειναι αργυριον και χρυσιον, οργανα χειρων ανθρωπου. 16 Στομα εχουσι και δεν λαλουσιν· οφθαλμους εχουσι και δεν βλεπουσιν. 17 Ωτα εχουσι και δεν ακουουσιν· ουδε ειναι πνοη εις τω στοματι αυτων. 18 Ομοιοι αυτων ας γεινωσιν οι ποιουντες αυτα· πας ο ελπιζων επ’ αυτα. 19 Οικος Ισραηλ, ευλογησατε τον Κυριον· οικος Ααρων, ευλογησατε τον Κυριον· οικος Λευι, ευλογησατε τον Κυριον· οι φοβουμενοι τον Κυριον, ευλογησατε τον Κυριον. 21 Ευλογητος ο Κυριος εν Σιων, ο κατοικων εν Ιερουσαλημ. Αλληλουια.

Chapter 136

731
Δοξολογείτε τον Κυρίον, διότι είναι ἁγάθος, διότι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ. 2 Δοξολογείτε τὸν Θεόν των θεών· διότι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ. 3 Δοξολογείτε τὸν Κυρίον τῶν κυρίων· διότι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ. 4 Τὸν μόνον ποιοῦντα θαυμασία μεγάλα· διότι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ. 5 Τὸν ποιήσαντα τοὺς οὐρανούς εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ· 6 Τὸν στερεώσαντα τὴν γῆν εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ. 7 Τὸν ποιήσαντα τοὺς φωστήρας τῶν κυρίων· διότι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ. 8 Τὸν παταξάντα τὴν Αἰγυπτίων εἰς τὰ πρωτοτοκα αὐτῆς· διότι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ· 9 καὶ εξαγάγοντα τὸν Ἰσραήλ εἰς τὴν γῆν τῆς ΙΣΧΥΣ· διότι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ. 10 Τὸν διαιρεσάντα τὴν Ἑρυθρὰ θάλασσαν εἰς δύο μέρη· διότι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ· 11 καὶ διαβιβάσαντα τὸν Ἰσραήλ διὰ μεσοῦ αὐτῆς· διότι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ· 12 καὶ καταστρέψαντα τὸν Φαραώ καὶ τὸ στρατεύμα αὐτοῦ εἰς τὴν Ἑρυθρὰ θάλασσαν· διότι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ. 13 Τὸν οδηγήσαντα τὸν λαὸν αὐτοῦ εἰς τὴν ερήμον· διότι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ. 14 Τὸν παταξάντα βασιλείς μεγάλους· διότι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ· 15 καὶ αποκτείναντα βασιλείς κραταιοὺς· διότι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ· 16 καὶ μνησθῆτι, Κυρίε, τῶν υἱῶν Εδωμ, οἵτινες τὴν ἡμέραν τῆς Ἰερουσαλήμ εἶπαν, Κατεδαφίσατε· κατεδαφίσατε αὐτὴν εἰς τοὺς θεμέλιας αὐτῆς. 17 Θυγατέρα Βαβυλονίας· ἡ μελλοῦσα να ερημωθῆ, μακαρίου οστὶς σοι ἀνταμοιβήν τῶν τιμῶν αὐτής· μακαρίου οστὶς σοι ἀνταμοιβήν τῶν τιμῶν αὐτής. 18 Δοξολογείτε τὸν Θεόν τοῦ οὐρανοῦ· διότι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ. 19 Επί τῶν ποταμῶν Βαβυλώνος, εκεί εκαθισαμεν καὶ εκλαυσαμεν, οτε ἐνεθύμηθημεν τὴν Σιών. 20 Επί τας ἱτεας εἰς τὸν ἑαυτόν εκρεμασαμεν τὰς κιθάρας ἡμῶν. 21 Διότι οἱ αἰχμαλωτισάντες ἡμᾶς εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ· 22 καὶ διαβιβάσαντα τὸν Ἰσραήλ διὰ μεσοῦ αὐτῆς· διότι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ. 23 Τὸν Μηθυσάντα σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ. 24 Εαν σε λησμονήσω, Ιερουσαλήμ, ας λησμόνηση ἡ δεξιά μου· ας κολληθῇ η γλώσσα μου εἰς τὸν οὐρανόν· ας δεν σε ενθυμωμαι· ας δεν προτάξω τὴν Ιερουσαλήμ εἰς τὴν αρχήν τῆς εὐφροσύνης σου· 25 Μηθυσάντα σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ. 26 Δοξολογείτε τὸν Θεόν τοῦ οὐρανοῦ· διότι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ελέος αὐτοῦ.
Chapter 138

1 «Ψαλμος του Δαβιδ.» Θελω σε δοξολογησει εν ολη καρδια μου· θελω ψαλμωδησει εις σε εμπροσθεν των θεων. 2 Θελω προσκυνησει προς τον ναον τον αγιον σου· και θελω δοξολογησει το ονομα σου δια το ελεος σου και δια την αληθειαν σου· διοτι εμεγαλυνας τον λογον σου υπερ πασαν την φημην σου. 3 Καθ' ην ημεραν εκραξα, μου εισηκουσας· μου ενισχυσας με δυναμιν εν τη ψυχη μου. 4 Θελουσι σε δοξολογησει, Κυριε, παντες οι βασιλεις της γης, οταν ακουσωσι τους λογους του στοματος σου· 5 και θελουσι ψαλλει εν ταις οδοις του Κυριου, οτι μεγαλη η δοξα του Κυριου· 6 οτι ο Κυριος ειναι υψηλος και επιβλεπει επι τον ταπεινον· τον δε υψηλοφρονα γινωσκει μακροθεν. 7 Εαν περιπατησω εν μεσω στενοχωριας, θελεις με ζωοποιησει· θελεις εκτεινει την χειρα σου κατα της οργης των εχθρων μου· και η δεξια σου θελει με σωσει. 8 Ο Κυριος θελει εκτελεσει τα περι εμου· Κυριε, το ελεος σου μενει εις τον αιωνα· τα εργα των χειρων σου μη παραβλεψης.

Chapter 139

1 «Εις τον πρωτον μουσικον. Ψαλμος του Δαβιδ.» Κυριε, εδοκιμασας με και με εγνωρισας. 2 Συ γνωριζεις το καθισμα μου και την εγερσιν μου· νοεις τους λογισμους μου απο μακροθεν. 3 Εξερευνας το περιπατημα μου και το πλαγιασμα μου και πασας τας οδους μου γνωριζεις. 4 Διοτι και πριν ελθη ο λογος εις την γλωσσαν μου, ιδου, Κυριε, γνωριζεις το παν. 5 Με περικυκλονεις οπισθεν και εθεσας επ' εμε την χειρα σου. 6 Η γνωσις αυτη ειναι υπερθαυμαστος εις εμε· ειναι υψηλη· δεν δυναμαι να φθασω εις αυτην. 7 Που να υπαγω απο του πνευματος σου; και απο του προσωπου σου που να φυγω; 8 Εαν αναβω εις τον ουρανον, εισαι εκει· εαν πλαγιασω εις τον αδην, ιδου, συ. 9 Εαν λαβω τας πτερυγας της αυγης και κατοικησω εις τα εσχατα της θαλασσης, 10 και εκει θελει με οδηγησει η χειρ σου και η δεξια σου θελει με κρατει. 11 Εαν ειπω, Αλλα το σκοτος θελει με σκεπασει, και η νυξ θελει εισθαι φως περι εμε· 12 και αυτο το σκοτος δεν σκεπαζει ουδεν απο σου· και η νυξ λαμπει ως η ημερα· εις το σκοτος ειναι ως το φως. 13 Διοτι συ εμορφωσας τους νεφρους μου· με περιετυλιξας εν τη κοιλια της μητρος μου. 14 Θελω σε υμνει, διοτι φοβερως και θαυμασιως επλασθην· θαυμασια ειναι τα εργα σου· και η ψυχη μου καλλιστα γνωριζει τουτο. 15 Δεν εκρυφθησαν τα οστα μου απο σου, ενω επλαττομην εν τω κρυπτω και διεμορφονομην εν τοις κατωτατοις της γης. 16 Το αδιαμορφωτον του σωματος μου ειδον οι οφθαλμοι σου· και εν τω βιβλιω σου παντα ταυτα ησαν γεγραμμενα, ως και αι ημεραι καθ' ας εσχηματιζοντο, και ενω ουδεν εκ τουτων υπηρξε· 17 ποσον δε πολυτιμοι ειναι εις εμε αι βουλαι σου, Θεε· ποσον εμεγαλυνθη ο αριθμος αυτων. 18 Εαν ηθελον να απαριθμησω αυτας, υπερβαίνουσι την αμμον· εξυπνω, και ετι ειμαι μετα σου. 19 Βεβαιως θελεις θανατωσει τους ασεβεις, Θεε· απομακρυνθητε λοιπον απ' εμου, ανδρες αιματων. 20 Διοτι λαλουσι κατα σου ασεβως· οι εχθροι σου λαμβανουσι το ονομα σου επι
ματαιω. 21 Μη δεν μισω, Κυριε, τους μισουντας σε; και δεν αγανακτω κατα των επανισταμενων επι σε; 22 Με τελειον μισος μισω αυτους· δια εχθρους εχω αυτους. 23 Δοκιμασον με, Θεε, και γνωρισον την καρδιαν μου· εξετασον με και μαθε τους στοχασμους μου. 24 και ιδε, αν υπαρχη εν εμοι οδος ανομιας· και οδηγησον με εις την οδον την αιωνιον.

Chapter 140

1 «Εις τον πρωτον μουσικον. Ψαλμος του Δαβιδ.» Ελευθερωσον με, Κυριε, απο ανθρωπου πονηρου· λυτρωσον με απο ανθρωπου αδικου. 2 Οιτινες διαλογιζονται πονηρα εν τη καρδια· ολην την ημεραν παραταττονται εις πολεμους. 3 Ηκονησαν την γλωσσαν αυτων ως οφεως· φαρμακιον ασπιδος ειναι υπο τα χειλη αυτων. 4 Φυλαξον με, Κυριε, απο χειρων ασεβους· λυτρωσον με απο ανθρωπου αδικου· οιτινες εμηχανευθησαν να υποσκελισωσι τα διαβηματα μου. 5 Οι υπερηφανοι εκρυψαν κατ’ εμου παγιδα, και με σχοινια ηπισωσι δικτυα εις την διαβασιν μου· εστησαν δι’ εμε βροχια. 6 Ειπα προς τον Κυριον, Συ εισαι ο Θεος μου· ακροασθητι, Κυριε, της φωνης των δεησεων μου. 7 Κυριε Θεε, η δυναμις της σωτηριας μου, συ περιεσκεπασας την κεφαλην μου εν ημερα πολεμου. 8 Μη δωσης, Κυριε, εις τον ασεβη τας επιθυμιας αυτου· μη αφησης να εκτελεσθη ο στοχασμος αυτου, μηποτε υψωθωσι. 9 Η πονηρια των χειλεων των περικυκλουντων με ας σκεπαση την κεφαλην αυτων. 10 Ανθρακες πεπυρακτωμενοι ας πεσοσιν επ' αυτους· ας ριφθωσιν εις το πυρ, εις λακκους βαθεις, δια να μη εγερθωσι πλεον. 11 Ανθρωπος κακογλωσσος ας μη στερεωθη επι της γης· η κακια θελει καταδιωξει τον αδικον ανθρωπον, εωσου απολεση αυτον. 12 Βεβαιως οι δικαιοι θελουσι δοξολογει το ονομα σου· οι ευθεις θελουσι κατοικει εμπροσθεν του προσωπου σου.

Chapter 141

1 «Ψαλμος του Δαβιδ.» Κυριε, προς σε εκραξα· οπουσον προς εμε· ακροασθητι της φωνης μου, οταν κραξω προς σε. 2 Ας κατευθυνθη ενωπιον σου η προσευχη μου ως θυμιαμα· η υψωσις των χειρων μου ας γεινη ως θυσια εσπερινη. 3 Βαλε, Κυριε, φυλακην εις το στομα μου· φυλαττε την θυραν των χειλεων μου. 4 Μη εκκλινης την καρδιαν μου εις πραγμα πονηρον, ωστε να εκτελω πραξεις ασεβεις μετα ανθρωπων εργαζομενων ανομιαν· μηδε να φαγω απο των εκλεκτων αυτων φαγητων. 5 Ας με κτυπα ο δικαιος· τουτο θελει εισθαι ελεος· και ας με ελεγχη· τουτο θελει εισθαι μυρον εξαιρετον· δεν θελει βλαψει την κεφαλην μου· διοτι μαλιστα και θελω προσευχεσθαι υπερ αυτων εν ταις συμφοραις αυτων. 6 Οτε οι αρχηγοι αυτων περιηρχοντο εις τοπους πετρωδεις, ηκουσαν τα λογια μου, οτι ησαν γλυκεα. 7 Τα οστα ημων διασκορπιζονται εν τω στοματι του.
ταφου, ως οταν τις κοπτη και σχιζη ξυλα επι την γην. 8 Δια τουτο οι οφθαλμοι μου, Κυριε Θεε, ατενιζουσι προς σε επι σε ηλπισα· μη καταστρεψης την ψυχην μου. 9 Φυλαξον με απο της παγιδους, την οποιαν εστησαν δι' εμε, και απο των βροχων των εργαζομενων ανομιαν. 10 Ας πεσωσιν ομοι οι ασεβεις εις τα δικτυα αυτων, ενω εγω θελω περασει αβλαβης.

Chapter 142

1 «Μασχιλ του Δαβιδ· προσευχη οτε ητο εν τω σπηλαιω.» Με την φωνην μου εκραξα προς τον Κυριον· με την φωνην μου προς τον Κυριον εδεηθη. 2 Θελω εκχεον ενωπιον αυτου την δεησιν μου· την θλιψιν μου ενωπιον αυτου θελω απαγγειλει. 3 Θελω εκχεον ενωπιον αυτου την δεησιν μου· την θλιψιν μου ενωπιον αυτου θελω απαγγειλει. 4 Οτε το πνευμα μου ητο κατατεθλιμμενον εν εμοι, τοτε συ εγνωρισας την οδον μου. Παγιδα εκρυψαν δι' εμε, και καταφυγιον εχαθη απ' εμου, δεν εχαθη απ' εμοι. 5 Προς σε, Κυριε, εκραξα, και ειπα, συ εισαι η καταφυγη μου, η μερις μου εν γη ζωντων. 6 Προσεξον εις την φωνην μου, διοτι ταλαιπωρουμαι σφοδρα· ελευθερωσον με εκ των καταδιωκοντων με, διοτι ειναι δυνατωτεροι μου. 7 Εξαγαγε εκ φυλακης την ψυχην μου, δια να δοξολογω το ονομα σου. Οι δικαιοι θελουσι με περικυκλωσει, οταν με ανταμειψη.

Chapter 143

1 «Ψαλμος του Δαβιδ.» Εισακουσον, Κυριε, της προσευχης μου· ακροασθητι των δεησεων μου· αποκριθητι προς εμε κατα την αληθειαν σου, κατα την δικαιοσυνην σου. 2 Και μη εισελθης εις κρισιν μετα του δουλου σου· διοτι δεν θελει δικαιωθη ενωπιον σου ουδεις ανθρωπος ζων. 3 Διοτι κατεδιωξεν ο εχθρος την ψυχην μου· εταπεινωσεν εως εδαφους την ζωην με εκαθισεν εις σκοτεινους τοπους, ως τους αιωνιους νεκρους. 4 Δια τουτο το πνευμα μου ειναι κατατεθλιμμενον εν εμοι, και η καρδια μου τεταραγμενη εντος μου. 5 Ενθυμουμαι τας αρχαιας ημερας· διαλογιζομαι παντα τα εργα σου· μελετω εις τα ποιηματα των χειρων σου. 6 Εκτεινω προς σε τας χειρας μου· η ψυχη μου σε διψα ως γη ανυδρος. 7 Ταχεως εισακουσον σου, Κυριε· προς σε κατεφυγον. 8 Διδαξον με να καμνω το θελημα σου· διοτι συ εισαι ο Θεος μου· το πνευμα μου το αγαθον ας με οδηγηση εις οδον ευθειαν.
Chapter 144

1 «Ψαλμος του Δαβιδ.» Ευλογητος ο Κυριος, το φρουριον μου, ο διδασκων τας χειρας μου εις πολεμον, τους δακτυλους μου εις μαχην· 2 το ελεος μου και το οχυρωμα μου, το υψηλον καταφυγιον μου και ο ελευθερωτης μου· η ασπις μου, επι τον οποιον ηλπισα, η δεξια αυτων ειναι δεξια ψευδους. 3 Κυριε, ειναι ο ανθρωπος, και γνωριζεις αυτον; η η ασπις αυτων ειναι δεξια ψευδους. 4 Κυριε, ειναι ο ανθρωπος, και γνωριζεις αυτον; η δεξια αυτων ειναι δεξια ψευδους. 5 Κυριε, ειναι ο ανθρωπος, και γνωριζεις αυτον; η δεξια αυτων ειναι δεξια ψευδους.

6 Εξαποστειλον την χειρα σου εξ υψους· λυτρωσον με και ελευθερωσον με εξ υδατων πολλων, εκ χειρος των υιων του αλλοτριου, 7 των οποιων το στομα λαλει ματαιοτητα, και η δεξια αυτων ειναι δεξια ψευδους. 8 Θελω διηγεισθαι την μεγαλωσυνην σου· και θελουσι διαδιδει την μνημην του πληθους της αγαθοτητος σου, και θελουσιν αλαλαξει την δικαιοσυνην σου. 9 Ελεημων και οικτιρμων ο Κυριος· μακροθυμος και πολυελεος. 10 Αγαθος ο Κυριος προς παντα· και οι οικτιρμοι αυτου επι παντα τα ποιηματα αυτου.

Chapter 145

1 Κυριε, τι ειναι ο ανθρωπος, και γνωριζεις αυτον; η η ασπις αυτων ειναι δεξια ψευδους. 2 Θελω διηγεισθαι την μεγαλωσυνην σου· και θελουσι διαδιδει την μνημην του πληθους της αγαθοτητος σου, και θελουσιν αλαλαξει την δικαιοσυνην σου.
μεγαλοπρεπειας της βασιλειας αυτου. ¹³Η βασιλεια σου βασιλεια παντων των αιωνων, και η
dεσποτεια σου εν εν παση γενεα και γενεα. ¹⁴Ο Κυριος υποστηριζει παντας τους πιπτοντας και ανορθοι
παντας τους κεκυρτωμενους. ¹⁵Οι οφθαλμοι παντων αποβλεπουσι προς σε· και συ διδεις εις αυτους
tην τροφην αυτων εν καιρω. ¹⁶Ανοιγεις την χειρα σου και χορταινεις την επιθυμιαν αυτων εν καιρω.
¹⁷Το στομα μου θελει λαλει την αινεσιν του Κυριου· και πασα σαρξ ας ευλογη
tο ονομα το αγιον αυτου εις τον αιωνα και εις τον αιωνα.

Chapter 146

¹Αινειτε τον Κυριον. Αινει, η ψυχη μου, τον Κυριον. ²Θελω αινει τον Κυριον ενοσω ζω· θελω
ψαλμωδει εις τον Θεον μου ενοσω υπαρχω. ³Μη πεποιθατε επ' αρχοντας, επι υιον ανθρωπου, εκ
tου οποιου δεν ειναι σωτηρια. ⁴Γεννησας αυτοι εξερχεται· αυτος επιστρεφει εις την γην αυτου·
εν εκεινη τη ημερα οι διαλογισμοι αυτου αφανιζονται. ⁵Μακαριος εκεινος, του οποιου βοηθος
eιναι ο Θεος του Ιακωβ· του οποιου η ελπις ειναι επι Κυριον τον Θεον αυτου·
⁶τον ποιησαντα τον ουρανον και την γην, την θαλασσαν και παντα τα εν αυτους· τον φυλαττοντα αληθειαν εις τον
αιωνα· ⁷τον ποιουντα κρισιν εις τους αδικουμενους· τον ποιησαντα τον θεον αυτους· τον ποιησαντα τον
ουρανον και την γην· την θαλασσαν και παντα τα εν αυτους· τον φυλαττοντα αληθειαν εις τον
αιωνα· ⁸τον ποιουντα κρισιν εις τους αδικουμενους· τον ποιησαντα τον θεον αυτους· τον ποιησαντα τον
ουρανον και την γην· την θαλασσαν και παντα τα εν αυτους· τον φυλαττοντα αληθειαν εις τον
αιωνα· ⁹τον ποιησαντα τον θεον αυτους· τον ποιησαντα τον θεον αυτους· τον ποιησαντα τον
ουρανον και την γην. Αλληλουια.

Chapter 147

¹Αινειτε τον Κυριον· διοτι ειναι καλον να ψαλλωμεν εις τον Θεον ημων· διοτι ειναι τερπνον,
η αινεσις πρεπουσα. ²Ο Κυριος οικοδομει την Ιερουσαλημ· θελει συναξει τους διεσπαρμενους του
Ισραηλ. ³Ιατρευει τους συντετριμμενους την καρδιαν και δενει τας πληγας αυτων. ⁴Αριθμει τα
πληθη των αστρων· Καλει τα παντα ονομαστι. ⁵Μεγας ο Κυριος ημων και μεγαλη η δυναμις αυτου·
η συνεσις αυτου αμετρητος. ⁶Ο Κυριος υψονει τους πραους, τους δε ασεβεις ταπεινονει εως
εδαφους. ⁷Ψαλατε εις τον Κυριον ευχαριστουντες· ψαλμωδειτε εις τον Θεον ημων εν κιθαρα·
⁸τον σκεπαζοντα τον ουρανον με νεφελας· τον ετοιμαζοντα βροχην δια την γην· τον αναδιδοντα
χορτον επι των ορεων· τον διδοντα εις τα κτηνη την τροφην αυτων και εις τους νεοσσους των
κορακων, οιτινες κραζουσι προς αυτον. 10Δεν χαιρει εις την δυναμιν του ιππου· δεν ηδυνεται εις τους ποδας του ανδρος. 11Ο Κυριος ηδυνεται εις τους φοβουμενους αυτον, εις τους ελπιζοντας επι το ελεος αυτου. 12Επαινει, Ιερουσαλημ, τον Κυριον· αινει τον Θεον σου, Σιων. 13Διστε ενεδυναμωσε τους μοχλους των πυλων σου· ηυλογησε τους υιους σου εν μεσω σου. 14Βαλλει εις τα ορια σου· ας χορτασει τον ιππος του ιππου. 15Επαινει τον Κυριον· αινει τον Θεον σου, Σιων. 16Διοτι ενεδυναμωσε τους μοχλους των πυλων σου· ηυλογησε τους υιους σου εν μεσω σου. 17Διοτι ενεδυναμωσε τους μοχλους των πυλων σου· ηυλογησε τους υιους σου εν μεσω σου. 18Αλληλουια.

Chapter 148

1Αινειτε τον Κυριον. Αινειτε τον Κυριον εκ των ουρανων· αινειτε αυτον εν τοις υψιστοις. 2Αινειτε αυτον, παντες οι αγγελοι αυτου· αινειτε αυτον, πασαι αι δυναμεις αυτου. 3Αινειτε αυτον, ηλιε και σεληνη· αινειτε αυτον, παντα τα αστρα του φωτος. 4Αινειτε αυτον, οι ουρανοι των ουρανων, και τα υδατα τα υπερανω των ουρανων. 5Ας αινωσι το ονομα του Κυριου· διοτι αυτος προσεταξε, και εκτισθησαν· 6και εστερεωσεν αυτα εις τον αιωνα και εις τον αιωνα· εθεσε διαταγμα, το οποιον δεν θελει παρελθει. 7Αινειτε τον Κυριον εκ της γης, δρακοντες και πασαι αβυσσοι· 8πυρ και χαλαζα, χιων και ατμις, ανεμοστροβιλος, ο εκτελων τον λογον αυτου· 9τα ορη και παντα τα βουνα· δενδρα καρποφορα και πασαι κεδροι· 10τα θηρια και παντα τα κτηνη· ερπετα και πετεινα πτερωτα. 11Βασιλεις της γης και παντες λαοι· αρχοντες και παντες κριται της γης· 12νεοι τε και παρθενοι, γεροντες μετα νεωτερων 13ας αινωσι το ονομα του Κυριου· διοτι το ονομα αυτου μονου ειναι υψωμενον· 14Η δοξα αυτου ειναι επι την γην και τον ουρανον· και αυτος υψωσε κερας εις τον λαον αυτου, υμνον εις παντας τους οσιους αυτου, εις τους υιους Ισραηλ, λαον οστις ειναι πλησιον αυτου. Αλληλουια.

Chapter 149

1Αινειτε τον Κυριον. Ψαλατε εις τον Κυριον ωδην νεαν, την αινεσιν αυτου εν τη συναξει των οσιων. 2Ας ευφραινεται ο Ισραηλ εις τον Ποιητην αυτου· οι υιοι της Σιων ας αγαλλωνται εις τον Βασιλεα αυτων. 3Ας αινωσι το ονομα αυτου· αρχοντες και παντες κριται της γης· 4νεοι τε και παρθενοι, γεροντες μετα νεωτερων 5ας αινωσι το ονομα του Κυριου· διοτι το ονομα αυτου μονου ειναι υψωμενον· 6Η δοξα αυτου ειναι επι την γην και τον ουρανον· και αυτος υψωσε κερας εις τον λαον αυτου, υμνον εις παντας τους οσιους αυτου, εις τους υιους Ισραηλ, λαον οστις ειναι πλησιον αυτου. Αλληλουια.
6 Αι εξυμνησεις του Θεου θελουσι εισθαι εν τω λαρυγγι αυτων, και ρομφαια διστομος εν τη χειρι αυτων. 7 δια να καμωσιν εκδικησιν εις τα εθνη, παιδειαν εις τους λαους· 8 δια να δεσωσι τους βασιλεις αυτων με αλυσεις· και τους ενδοξους αυτων με δεσμα σιδηρα· 9 δια να καμωσιν επ' αυτους την γεγραμμενην κρισιν. Η δοξα αυτη θελει εισθαι εις παντας τους οσιους αυτου. Αλληλουια.

Chapter 150

1 Αινειτε τον Κυριον. Αινειτε τον Θεον εν τω αγιαστηριω αυτου· αινειτε αυτον εν τω στερεωμα της δυναμεως αυτου. 2 Αινειτε αυτον δια τα μεγαλεια αυτου· αινειτε αυτον κατα το πληθος της μεγαλωσυνης αυτου. 3 Αινειτε αυτον εν ηχω σαλπιγγος· αινειτε αυτον εν ψαλτηριω και κιθαρα. 4 Αινειτε αυτον εν τυμπανω και χοροστασια· αινειτε αυτον εν χορδαις και οργανω. 5 Αινειτε αυτον εν κυμβαλοις ευηχοις· αινειτε αυτον εν κυμβαλοις αλαλαγμου. 6 Πασα πνοη ας αινη τον Κυριον. Αλληλουια.

Proverbs

Chapter 1

1 Παροιμιαι Σολομωντος, υιου του Δαβιδ, βασιλεως του Ισραηλ, 2 δια να γνωριση τις σοφιαν και παιδειαν, δια να νοηση λογους φρονησεως, 3 δια να λαβη διδασκαλιαν συνεσεως, δικαιοσυνης και κρισεως και ευθυτητος, 4 δια να δωση νοησιν εις τους απλους, και εις τον νεον μαθησιν και διαγνωσιν. 5 Ο σοφος ακουων θελει γεινει σοφωτερος, και ο νοημων θελει αποκτησιν επιστημης κυβερνησεως· 6 ωστε να εννοη παροιμιαν και σκοτεινον λογον, ρησεις σοφων και αινιγματα αυτων. 7 Αρχη σοφιας φοβος Κυριου· οι αφρονες καταφρονουσι την σοφιαν και την διδασκαλιαν. 8 Ακουε, υιε μου, την διδασκαλιαν του πατρος σου, και μη απορριψης τον νομον της μητρος σου. 9 Διοτι ταυτα θελουσι εισθαι στεφανος χαριτων εις την κορυφην σου και περιδεραιον περι τον τραχηλον σου. 10 Υιε μου, εαν θελησωσιν οι αμαρτωλοι να σε δελεασωσι, μη θελησης· 11 εαν ειπωσιν, Ελθε μεθ' ημων, ας ενεδρευσωμεν δι' αιμα, ας επιβουλευθωμεν αναιτιως τον αθωον, Ας καταπιωμεν αυτους ζωντας, ως ο αδης, και ολοκληρους ως τους καταβαινοντας εις τον λακκον· 13 θελομεν ευρει παν πολυτιμον αγαθον, θελομεν γεμισει τους οικους ημων απο λαφυρων· 14 θες τον κληρον σου μεταξυ ημων, εν βαλαντιον ας ηναι εις παντας ημας. 15 Υιε μου, μη περιπατησης εν οδω μετ' αυτων· απεχε τον ποδα σου απο των τριβων αυτων· 16 διοτι οι ποδες αυτων τρεχουσιν εις το κακον, και σπευδουσιν εις το να χυσωσιν αιμα. 17 Διοτι ματαιως εξαπλωθησται δικτυον εμπροσθεν των οφθαλμων παντος· 18 Διοτι οι ενδεχουσα κατα του εδων αυτων οικους, επιβουλευονται τας εαυτων ψυχας· 19 Γοιανται ειναι αι οδοι παντος πλεονεκτου.
η πλεονεξία αφαιρεί την ζωή των κυριευομένων υπ' αυτής. 20Η σοφία φωνάζει εξω, εκπέμπει την φωνήν αυτής εν ταις πλατείαις. 21 Καρακείτας κατά της τοις αγορών, εν ταις εἰσόδοις των πυλών· απαγγέλλει τους λόγους αυτής δια τῆς πόλεως, λεγομένος, 22 Ἑως πόλεως, μωροί, θελεῖ αγαπήν την μωριαν, καί οἱ φλευταί θέλουσιν ἑδυναμίαν εἰς τοὺς φλευταύς αὐτῶν, καὶ οἱ αφρονεῖς θέλουσιν μισεῖν τὴν γνώσιν; 23 Ἐπιστρέφεται πρὸς τοὺς εἰλιχθούς μοι· ἐγὼ θέλω εκχεεί το πνεύμα μου εἰς ὑμᾶς, θέλω σας να νοησῆτε τοὺς λόγους μου. 24 Ἐπειδή ἐγὼ εκράζομαι, καὶ σεῖς δὲν υπηκοοῦετε· εξεταίνετε τὴν χειρά μου, καὶ νικάτως ἐπιστράβετε· εἰς τον ολοθρόν σας· θελεῖς ἐκταχάραξη, ἐκ τοὺς καρπούς αὐτῶν, καὶ κατεφρονεῖτε παντας τὰς συμβουλὰς μου καὶ τοὺς εἰλιχθούς μοι δὲν ἐδεχεσθέ. 25 Διὰ τοῦτο καὶ θέλω εἰς τον θανάτον σας· θέλω καταχαρῆσετε, όταν ἐπληκτήθης τον φόβον σας. 26 Θελεῖς, όταν οἱ φοβοί σας ἐπισκάψησιν ὡς ερημώσις καὶ καταστροφή σας, ἐν τῇ καταστροφῇ τῆς θλίψεως καὶ στενοχωρίας. 27 Καὶ δέν ἔθελες τὸν φόβον του Κυρίου·· 28 Διότι εἶ δισθείς τὴν γνώσιν καὶ τὸν φόβον του Κυρίου, δέν θέλετε τὰς συμβουλὰς μου· κατεφρονεῖτε παντας τοὺς εἰλιχθούς μοι· 29 διὰ τοῦτο θέλως φαγεῖν ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν καὶ χορτάσειν ἀπὸ τῶν κακοβουλίων αὐτῶν. 30 Διότι η αποστασία τῶν μωρῶν θέλεις θανατῶσαι αὐτούς, καὶ η αμεριμνησία τῶν αφρονῶν θέλεις αφανίσει αὐτούς. 31 Οστὶς ομως ακουεις εἰς μεν ἐμού, θέλεις κατοικῆσαι ἐν ασφαλίᾳ· καὶ θέλεις ὑπαισχύνεσθαι, καὶ μη χρηστεύεσθαι τῶν κακοβουλίων αὐτῶν. 32 Διότι η αποστασία τῶν μωρῶν θέλεις θανατῶσαι αὐτούς, καὶ η αμεριμνησία τῶν αφρονῶν θέλεις αφανίσει αὐτούς. 33 Ὅσις ομως ακουεις εἰς ἐμού, θέλεις κατοικῆσαι ἐν ασφαλίᾳ· καὶ θέλεις ὑπαισχύνεσθαι, καὶ μη χρηστεύεσθαι τῶν κακοβουλίων αὐτῶν. 34 Διότι η αποστασία τῶν μωρῶν θέλεις θανατῶσαι αὐτούς, καὶ η αμεριμνησία τῶν αφρονῶν θέλεις αφανίσει αὐτούς. 35 Ὅσις ομως ακουεις εἰς ἐμού, θέλεις κατοικῆσαι ἐν ασφαλίᾳ· καὶ θέλεις ὑπαισχύνεσθαι, καὶ μη χρηστεύεσθαι τῶν κακοβουλίων αὐτῶν.
αυτής εἰς τοὺς νεκροὺς· 19 παντες οἱ εἰσερχομένοι πρὸς αὐτὴν δὲν εἰσπρέψουσιν οὐδὲ αναλαμβάνουσι τὰς ὁδοὺς τῆς ζωῆς· 20 διὰ να περιπατῆσιν εἰς τῇ ὁδῇ τῶν αγαθῶν καὶ να φυλάττῃς τὰς τρίβους τῶν δικαίων. 21 Διοίκοι οἱ εὐθείς θέλουσι κατακτῆσει τὴν γην, καὶ οἱ τελείοι θέλουσιν εναπολείφη ἐν αὐτῇ. 22 Οἱ δὲ σκέφτεσιν θέλουσιν εκκοπῆ ἀπὸ τῆς γης, καὶ οἱ παρανομοὶ θέλουσιν εκριζωθῆ ἀπ’ αὐτῆς.

Chapter 3

1 Υἱὲ μου, μὴ λησμονήσεις τοὺς νόμους μου, καὶ ἡ καρδιά σου αὐτῆς. 2 Διότι μακρότητα ἡμερῶν καὶ εἰρήνην θέλουσιν προσθέσει εἰς σε. 3 Εἰσέλθε καὶ ἀληθεύσε αὐτό, ὅσα ἐγκαταλίπῃς διὰ τὸ περιπατῆσαι ἐν τῇ οδῷ τῶν ἀγαθῶν καὶ να φυλάττῃς τὰς τριβὰς τῶν δικαίων. 4 Διότι οἱ εὐθείς θέλουσιν κατοικῆσει τὴν γῆν, καὶ οἱ τελείοι θέλουσιν εναπολείφη ἐν αὐτῇ. 5 Οἱ δὲ σκέφτεσιν θέλουσιν εκκοπῆ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ οἱ παρανομοὶ θέλουσιν εκριζωθῆ ἀπ’ αὐτῆς.
κακον εις σε. 31 Μη ζηλευε τον βιαιον ανθρωπον και μη εκλεξης μηδεμιαν εκ των οδων αυτου· 32 διοτι ο Κυριος βδελυττεται τον σκολον· το δε απορρητον αυτου φανερονεται εις τους δικαιους. 33 Καταρα Κυριου εν τω οικω του ασεβους· ευλογει δε την κατοικια των δικαιων. 34 Βεβαιως αυτος αντιτατεται εις τους υπερηφανους· εις δε τους ταπεινους διδει χαριν. 35 Οι σοφοι θελουσι κληρονομησει δοξαν· το δε υψος των αφρονων θελει εισθαι η ατιμια.

Chapter 4

1 Ακουσατε, τεκνα, παιδειαν πατρος, και προσεχετε να μαθητε συνεσιν. 2 Διοτι διδω εις εσας καλην διδασκαλιαν· μη εγκαταλιπητε τον νομον μου. 3 Διοτι και εγω εσταθην υιος του πατρος μου, αγαπητος και μονογενης ενωπιον της μητρος μου· 4 και με εδιδασκε και μοι ελεγεν, Ας κρατηη η καρδια σου τους λογους μου· φυλαττε τας εντολας μου και θελεις ζησει. 5 Αποκτησον σοφιαν, αποκτησον συνεσιν· μη λησμονησης αυτην, μηδε εκκλινης απο των λογων του στοματος μου· 6 μη εκγαλωτης αυτην, και θελει σε περιφυλαττει· αγαπα αυτην, και θελει σε διατηρει. 7 Η σοφια ειναι το πρωτιστον· αποκτησον σοφιαν· και υπερ πασαν αποκτησιν σου αποκτησον συνεσιν. 8 Αναλαβε αυτην και θελει σε υψωσει· θελει σε δοξασει, οταν εναγκαλισθης αυτην. 9 Θελει επιθεσει επι την κεφαλην σου στεφανον χαριτων· θελει σοι δωσει διαδημα δοξης. 10 Ακουε, υιη μου, και δεχθητι τους λογους μου· και θελουσι πληθυνθη τα ετη της ζωης σου. 11 Σε διδασκω την οδον της σοφιας· σε εμβιβαζω εις τριβους ευθειας. 12 Οταν περιπατης, τα βηματα σου δεν θελουσιν εισθαι εστενοχωρημενα· και οταν τρεχης, δεν θελεις προσκοψει. 13 Φυλαττε αυτην, διοτι ειναι η ζωη σου.
Chapter 5

1Υιε μου, προσέχε εἰς τὴν σοφίαν μου, κλίνων τὸ ὦτιον σου εἰς τὴν συνεσίν μου· 2διὰ νὰ τῆρῃς φρονήσιν καὶ τὰ χείλη σου νὰ φυλάττωσι γνώσιν. 3Διότι τὰ χείλη τῆς ἀλλοτρίας γυναικὸς σταζοῦσιν ως κηρῆθρα μέλιτος, καὶ ο ὑπρανισκός αὐτῆς εἶναι μαλακώτερος ελαίου· 4τὸ τέλος ὁμοί ἀυτῆς εἶναι πικρὸν ως αψινθίον, ὀξὺ ως μαχαίρα διστόμος. 5Οἱ ποδεῖς αὐτῆς καταβαίνουσιν εἰς τὸν αδήν· 6διὰ νὰ μὴ γνωρίσῃς τὴν ὀδον τῆς ζωῆς, αἱ πορείᾳ αὐτῆς εἶναι ἀστατοί καὶ οὐχι εὐδιάγνωστοι. 7Ἀκούσατε μου λοιπὸν τῶρα, τεκνα, καὶ μὴ αποστραφῆτε τοὺς λογοὺς τοῦ στομάτου μου. 8Ἀπομακρύνων τὴν ὀδον σου απ’ αὐτῆς, καὶ μὴ πλησίασης εἰς τὴν θυραν τοῦ οἰκοῦ αὐτῆς, 9διὰ νὰ μὴ δωσῇς τὴν τιμήν σου εἰς ἀλλούς καὶ τὰ ἐτη σου εἰς τοὺς ανελεήμονας· 10διὰ νὰ μὴ χορτασθῶσι ξένοι απὸ τῆς περιουσίας σου καὶ οἱ κοποὶ σου εἴλθωσιν εἰς τὸν αἰῶνα. 11καὶ σὺ στενάζῃς εἰς τὰ εἰκάτα σου, στὴν ἀρχὴν σου, καὶ τὸ σώμα σου καταναλώσῃ, 12καὶ λεγής, Πῶς εὑρίσκα τὴν παιδείαν; καὶ ἡ καρδία μου κατεφρονήσε τοὺς εἰλεγχοὺς, 13καὶ δὲν ὑπήκουσας εἰς τὴν φωνήν τῶν δίδακτων σου, οὐδὲ εκλινα τὸ ὦτιον μου εἰς τοὺς νουθετοῦντας με. 14Παρ’ ὅλιγον ἐπεσεν εἰς παν κακόν, ἐν μέσῳ τῆς συναξεως καὶ τῆς συναγωγῆς. 

Chapter 6

1Υιε μου, εαν εγείνας εγγυητής διὰ τὸν φίλον σου, εαν ἐδώκας τὴν χειρὰ σου εἰς ξένον, 2ἐπαγιδεύθης διὰ τῶν λογῶν τοῦ στομάτος σου, ἐπισάθης διὰ τῶν λογῶν τοῦ στομάτος σου· 3Καὶ λοιπὸν τὸν τοῦ, εἰς μου, καὶ σωζοῦ, ἐπεὶ ἦλθες εἰς τὴν χειρὰ τοῦ φίλου σου· 4ὑπαγε, μὴ ἀποκαλῆς, καὶ βιαζε τὸν φίλον σου. 5Μη δῶσῃς υπὸ εἰς τοὺς οφθαλμοὺς σου, μὴ τοὺς ποιῆσῃς νυσταγμοὺς ὑπὸ εἰς τὰς οὐράνιας σου· 6Σωζοῦ, ὡς ἰδοὺ, ἐν διστόμοις τοῦ στομάτος τοῦ φίλου σου, καὶ τὰς ρυακίας τῶν νεοτήτων σου. 7Καὶ ἐκ τῶν λαμπρῶν κυβερνητῶν, ἐπιστατήσῃς τῶν τροφῶν τοῦ φίλου σου, καὶ συναγείτησῇς τὸ θερισμὸν τῆς αὐτῆς. 8Τοῦτος θελείς αὐτην τὰς σκοτεινὰς τοῦ θερισμοῦ· 9Εἰς τοὺς πολεμοὺς τῆς θρησκείας, ἐστιν εἰς τὸν θερισμὸν τῆς ἡδονῆς. 10Σωζοῦ· ἐπεὶ τῆς κυρίας τῆς θερισμοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ, ἐν παντὶ μέρος, ἐν παντὶ συναγωγῇ.
υπνού σου; ὁ λιγός υπνος, λιγός νυσταγμός, λιγή συμπλοκή των χειρών εἰς τὸν υπνὸν. Ἐπειτα ἡ πτωξεῖα σου ερχεται ως ταχύδρομος, καὶ η ενδεια σου ως ανήρ ενοπλος. Ο ἄχρειος ἄνθρωπος, ο κακοτροπος ανθρωπος, σημαίνει δια τῶν οφθαλμῶν αυτού, σημαίνει δια τῶν ματιῶν αυτού, σημαίνει δια τῶν δακτυλίων αυτού· μετα διεστραμμένης καρδίας μηχαναται κακα εν παντι καιρω· εγειρει ερίδας· μετα διεστραμμένης καρδιας μηχαναται κακα εν παντι καιρω· εγειρει εριδας· διοτι η ζηλοτυπια ειναι μανια του ανδρος, και δεν θελει δειξει ελεος εις την ημεραν της εκδικησεως. Δεν θελει δεχθη ουδεν λυτρον· ουδε θελει εξιλεωθη, και αν πολλαπλασιους τα δωρα.
τής γωνιας αυτής, και διηρχετο τήν οδόν προς τήν οικίαν αυτής, 9 εν τῷ ἑσπερινῷ σκοτεί τῆς
ημέρας, εν τῷ σκοτασμῷ τῆς νύκτος καὶ τῷ γνωφῷ· 10 καὶ ἰδοὺ, συναπαντά αὐτὸν γυνὴ ἔχουσα
σχῆμα πορνίκον, καὶ καρδιὰν δολιοφρόνου, 11 φλυαρὸς καὶ ἀναίδης· οἱ ποδεῖς αὐτῆς δὲν μενοῦσιν
εν τῷ οἰκῷ αὐτῆς· 12 τώρα εἶναι εξω, τώρα εἰς ταῖς πλατείαις, καὶ ενέδρευε πλησίον πᾶσις γωνιάς.
13 Καὶ πιανεῖ αὐτὸν καὶ φιλεῖ αὐτὸν καὶ με αναιδὲς προσωπὸν λεγεῖ πρὸς αὐτὸν, 14 Ἐχω θυσίας
εἰρηνικὰς· σήμερον ἀπέδωκα τὰς εὐχὰς μου· 15 διὰ τούτου ἐξῆλθον εἰς απάντησιν σου, ποθοῦσα τὸ
προσώπον αὐτῶν, 16 και συναπαντά αὐτὸν γυνὴ εχούσα σχήμα πορνίκον, καὶ καρδιὰν δολιοφρόνου,
με νῆμα τῆς Αἰγύπτου· 17 ἐθυμιάσα τὴν κλίνην μου με πεπλους, με ταπήτας πεποίηκε εἰς τοῖς
θεμέλιοι τῆς κλίνης· 18 καὶ πιανεῖ αὐτὸν καὶ φιλεῖ αὐτὸν καὶ με αναιδὲς προσωπὸν λεγεῖ πρὸς αὐτὸν,
Δια τῆς πολλῆς αὐτῆς τεχνῆς ἀπεπλανησέν αὐτόν· διὰ τῆς κολακείας τῶν χειλέων αὐτῆς εἰλκυσέν αὐτόν.
22 Δια τῆς πολλῆς αὐτῆς τεχνῆς ἀπεπλανησέν αὐτόν· διὰ τῆς κολακείας τῶν χειλέων αὐτῆς εἰλκυσέν αὐτόν.

Chapter 8
1 Δεν κραζει η σοφία; και δεν εκπέμπει την φωνήν αυτής η συνεσίς; 2 Ἰστάται επὶ τῆς κορυφής
tων υψηλῶν τοπῶν, ὑπὲρ τὴν οδὸν, ἐν τῷ μεσῷ τῶν τριῳδῶν. 3 Κραζεί πλησίον τῶν πυλῶν, εἰς τὴν
εἰσόδου τῆς πόλεως, ὑπὲρ τῆς οδοῦ εἰς τῶν τριῳδῶν. 4 Πρὸς οσα, ἀνθρώπων, καραζω· καὶ ἡ ψυχή μου
εκπεμπεῖται πρὸς τοὺς υἱοὺς τῶν ανθρώπων. 5 Ἀπλοί, νοησάτε φρονήσιν· καὶ ἀφρόνες, ἀποκτήσατε
νοημόνα καρδίαν. 6 Ακούσατε· διὸ θελώ λαλῆσαι πραγμάτη λαρυγκής· καὶ τὰ χείλη μου βδελύγονται τὴν
ασεβείαν. 7 Αὐτοὶ λογοὶ τοῦ στόματος μου εἰσὶν μετὰ δικαιοσύνης· δὲν ὑπάρχει εἰς αὐτοῖς
δολιόν διεστράμμενον· 8 Αὐτοίς εἰσὶν σαφεῖς εἰς τὸν νοοῦν καὶ ὑπάρχει εἰς τοὺς εὐρίσκοντας
γνῶσιν. 9 Λαβέτε τὴν παιδείαν μου· καὶ μὴ ἀργυριον· καὶ γνῶσιν, μᾶλλον παρὰ χρυσίον εκλεκτον.
10 Διὸ η σοφία εἰσὶν καλλητέρα λιθῶν πολυτιμῶν· καὶ ἀναήμια εἰσὶν τούτων δικαιοσύνης
βουλευμάτων. 11 Ο φόβος τοῦ Κυρίου εἰσὶν να μισῆ τις τὸ κακὸν· αλαζόνων καὶ αυθαδειῶν καὶ
πονεῖν ὁδοῦ· καὶ διεστραμμένον στόμα εἰσὶν μισῶν. 12 Εὐγνῶσί εἰσὶν σαφεῖς εἰς τὸν νοοῦν καὶ ὑπάρχει εἰς τοὺς εὐρίσκοντας
γνῶσιν. 13 Λαβεῖτε τὴν παιδείαν μου· καὶ μὴ ἀργυριον· καὶ γνῶσιν, μᾶλλον παρὰ χρυσίον εκλεκτον.
17 Εγώ τους ἔμε αγαπῶντας ἀγαπῶ· καὶ οἱ ζητοῦντες με θέλουσιν εὑρεῖν. 18 Πλούτος καὶ δοξα εἶναι μετ’ ἐμοῦ, ἀγαθά διαμένοντα καὶ δικαιοσύνη. 19 Οἱ καρποὶ μου εἶναι καλῆς καρδίας καὶ κρυσταλλῆς καθαροῦ· καὶ τὰ γεννημένα μου, εκλεκτοῦ αργυροῦ. 20 Περιπάτω εἰς ὅ,τι δικαιοσύνην, αναμνῆσαι τῶν τριβῶν τῆς κρίσεως, 21 διὰ νὰ καμάω τοὺς αγαπῶντας με νὰ κληρονομῆσων αὐτῶν. 22 Ο Κύριος με εἰχὲν ἐν τῇ ἀρχῇ τῶν οδῶν αὐτοῦ, πρὸ τῶν εργῶν αὐτοῦ, απ’ αἰώνας. 23 Πρὸ τοῦ αἰώνος με εχρισεῖν, απ’ αρχὴς, πρὶν υπάρξῃ η γῆ. 24 Ἐγεννήθην οτὲ ἐν ἡ σκόνῃ, ὁποῖοι ἔμαχον αὐτῶν ἐν τῇ γῇ. 25 Συγκατασκευάζων τὸν κόσμον, ἐν ἐμὲ, ἀγαθά διαμένοντα καὶ δικαιοσύνη. 26 Περιπάτω εἰς ὅ,τι δικαιοσύνης, ἀναμεσὸν τῶν τριβῶν τῆς κρίσεως, 27 διὰ νὰ καμάω τοὺς αγαπῶντας με νὰ κληρονομῆσων αὐτῶν. 28 Πρὸ τοῦ αἰώνος με εὐφραίνω, εἰς τὴν ἡμέραν τῆς πεποίθησιν, πρὸ τῶν λόφων, ἐν ἡμέραν τῆς πεποίθησιν. 29 Να φέρῃ τὸν αἰῶνα τοῦ Κυρίου, καὶ ἐργασίαν τοῦ Κυρίου. 30 Οἱ καρποὶ μου εἶναι καλῆς χρυσῆς καὶ χρυσῆς καθαρῆς· καὶ τὰ γεννημένα μου, εκλεκτοῦ αργυροῦ. 31 Περιπάτω εἰς ὅ,τι δικαιοσύνης, ἀναμεσὸν τῶν τριβῶν τῆς κρίσεως, 32 διὰ νὰ καμάω τοὺς αγαπῶντας με νὰ κληρονομῆσων αὐτῶν. 33 Πρὸ τοῦ αἰώνος με εὐφραίνω, εἰς τῇ ἡμέραν τῆς πεποίθησιν. 34 Οἱ καρποὶ μου εἶναι καλῆς χρυσῆς καὶ χρυσῆς καθαρῆς· καὶ τὰ γεννημένα μου, εκλεκτοῦ αργυροῦ. 35 Αὐτὸς ὁ πυθήνων ἐν τῇ ἡμέραν, ἐν ὅ,τι δικαιοσύνης, ἀναμεσὸν τῶν τριβῶν τῆς κρίσεως, 36 διὰ νὰ καμάω τοὺς αγαπῶντας με νὰ κληρονομῆσων αὐτῶν. 37 Πρὸ τοῦ αἰώνος με εὐφραίνω, εἰς τῇ ἡμέραν τῆς πεποίθησιν. 38 Οἱ καρποὶ μου εἶναι καλῆς χρυσῆς καὶ χρυσῆς καθαρῆς· καὶ τὰ γεννημένα μου, εκλεκτοῦ αργυροῦ. 39 Αὐτὸς ὁ πυθήνων ἐν τῇ ἡμέραν, ἐν ὅ,τι δικαιοσύνης, ἀναμεσὸν τῶν τριβῶν τῆς κρίσεως, 40 διὰ νὰ καμάω τοὺς αγαπῶντας με νὰ κληρονομῆσων αὐτῶν. 41 Πρὸ τοῦ αἰώνος με εὐφραίνω, εἰς τῇ ἡμέραν τῆς πεποίθησιν. 42 Οἱ καρποὶ μου εἶναι καλῆς χρυσῆς καὶ χρυσῆς καθαρῆς· καὶ τὰ γεννημένα μου, εκλεκτοῦ αργυροῦ. 43 Αὐτὸς ὁ πυθήνων ἐν τῇ ἡμέραν, ἐν ὅ,τι δικαιοσύνης, ἀναμεσὸν τῶν τριβῶν τῆς κρίσεως, 44 διὰ νὰ καμάω τοὺς αγαπῶντας με νὰ κληρονομῆσων αὐτῶν. 45 Πρὸ τοῦ αἰώνος με εὐφραίνω, εἰς τῇ ἡμέραν τῆς πεποίθησιν. 46 Οἱ καρποὶ μου εἶναι καλῆς χρυσῆς καὶ χρυσῆς καθαρῆς· καὶ τὰ γεννημένα μου, εκλεκτοῦ αργυροῦ. 47 Αὐτὸς ὁ πυθήνων ἐν τῇ ἡμέραν, ἐν ὅ,τι δικαιοσύνης, ἀναμεσὸν τῶν τριβῶν τῆς κρίσεως, 48 διὰ νὰ καμάω τοὺς αγαπῶντας με νὰ κληρονομῆσων αὐτῶν. 49 Πρὸ τοῦ αἰώνος με εὐφραίνω, εἰς τῇ ἡμέραν τῆς πεποίθησιν. 50 Οἱ καρποὶ μου εἶναι καλῆς χρυσῆς καὶ χρυσῆς καθαρῆς· καὶ τὰ γεννημένα μου, εκλεκτοῦ αργυροῦ. 51 Αὐτὸς ὁ πυθήνων ἐν τῇ ἡμέραν, ἐν ὅ,τι δικαιοσύνης, ἀναμεσὸν τῶν τριβῶν τῆς κρίσεως, 52 διὰ νὰ καμάω τοὺς αγαπῶντας με νὰ κληρονομῆσων αὐτῶν.
φρενων, λεγει προς αυτον, 17Τα κλοπιμαια υδατα ειναι γλυκεα, και ο κρυφιος αρτος ειναι ηδυς.

18 Αλλ' αυτος αγνοει στι εκει ειναι οι νεκροι, και εις τα βαθη του αδου οι κεκλημενοι αυτης.

Chapter 10

1 Παροιμιαι Σολομωντος. Υιος σοφος ευφραινει πατερα· υιος δε αφρων ειναι λυπη της μητρος αυτου. 2 Οι θησαυροι της ανομιας δεν ωφελουσι· η δε δικαιοσυνη ελευθερονει εκ θανατου. 3 Ο Κυριος δεν θελει λιμοκτονησει ψυχην δικαιου· ανατρεπει δε την περιουσιαν των ασεβων. 4 Οικνηρα χειρ πτωχειαν φερει· πλουτιζει δε η χειρ του επιμελους. 5 Περιπατων εν ακεραιοτητι περιπατει ασφαλως· ο δε διαστρεφων τας οδους αυτου θελει γνωρισθη. 6 Ευλογια επι την κεφαλην του δικαιου· το στομα δε των ασεβων αδικια καλυπτει. 7 Η μνημη του δικαιου ειναι μετ' ευλογιας· το δε ονομα των ασεβων σηπεται.

8 Ο σοφος την καρδιαν θελει δεχεσθαι εντολας· ο δε μωρος τα χειλη θελει υποσκελισθη.

9 Ο περιπατων εν ακεραιοτητι περιπατει ασφαλως· ο δε διαστρεφων τας οδους αυτου θελει γνωρισθη.

10 Οστις νευει δια του οφθαλμου, προξενει οδυνην· ο δε μωρος τα χειλη θελει υποσκελισθη.

11 Το στομα του δικαιου ειναι πηγη ζωης· το στομα δε των ασεβων αδικια καλυπτει. 12 Οι σοφοι αποταμιευουσι γνωσιν· το στομα δε του προπετους ειναι πλησιον απωλειας. 13 Εις τα χειλη του συνετου ευρισκεται η σοφια· η δε ραβδος ειναι δια την ραχιν του ενδεους φρενων. 14Οι σοφοι αποταμιευουσι γνωσιν· το στομα δε του προπετους ειναι πλησιον απωλειας. 15 Τα αγαθα του πλουσιου ειναι η οχυρα αυτου πολις· καταστροφη δε των πενητων πτωχεια αυτων. 16 Τα εργα του δικαιου ειναι εις ζωην· το προιον του ασεβους εις αμαρτιαν.

17 Ο φυλαττων την παιδειαν ευρισκεται εν οδω ζωης· ο δε εγκαταλειπων αποπλαναται. 18 Οστις καλυπτει μισος υπο χειλη ψευδη, και οστις προφερει συκοφαντιαν, ειναι αφρων. 19 Η ευλογια του Κυριου πλουτιζει, και λυπη δεν θελει προστεθη εις αυτην. 20 Ως γελως ειναι εις τον αφρονα να πρατη κακον· η δε σοφια ειναι ανδρος συνετου.

21 Τα χειλη του δικαιου βοσκουσι πολλους· οι δε αφρονες αποθνησκουσι δι' ελλειψιν φρενων. 22 Η ευλογια του Κυριου πλουτιζει, και λυπη δεν θελει προστεθη εις αυτην. 23 Η γλωσσα του δικαιου αργυριον εκλεκτον· η καρδια των ασεβων πραγμα μηδαμιν.

24 Ο φοβος του ασεβους θελει επελθει επ' αυτον· η επιθυμια δε των δικαιων θελει εκπληρωθη.

25 Καθως παρερχεται ο ανεμοστροβιλος, ουτως ο ασεβης δεν υπαρχει· ο δε δικαιος θελει εισθαι τεθεμελιωμενος εις τον αιωνα. 26 Καθως το οξος εις τους οδοντας και ο καπνος εις τους οφθαλμους, ουτως ειναι ο οκνηρος εις τους αποστελλοντας αυτων. 27 Ο φοβος του Κυριου προσθετει ημερας· τα δε ετη των ασεβων θελουσι ελαττωθη. 28 Η προσδοκια των δικαιων θελει εισθαι ευφροσυνη· η ελπις αμαρτων ειναι ανδρος συνετου.

29 Ο δικαιος εις τον αιωνα δεν θελει σαλευθη· οι δε ασεβεις δεν θελουσι κατοικησει την γην. 30 Τα χειλη του δικαιου αναδιδει σοφιαν· η δε ψευδης γλωσσα θελει εκκοπη.
Chapter 11

1Δολία πλαστικής βδελυγμάτων εἰς τὸν Κυρίον δικαίον δὲ ζυγίων εὐφρενήσης αὐτοῦ. 2Ὅπου εἰσελθησεν εὐπρεπῆς καὶ κατασχέτως η ὁ δοσίς εἰναι μετα τῶν ταπεινῶν. 3Ἡ ακραίατοτής τῶν εὐθείων θελεὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς· η ὁ δυσοπολοτής τῶν σκολιῶν θελεῖ απολεῖ αὐτοὺς. 4Τὰ πλούσια δὲν ωφέλουσιν ἐν ἐμερα ὀργής· η δικαιοσύνη εὐπρεπεῖ εἰκὸν τανατοῦ. 5Ἡ δικαιοσύνη τοῦ ακραίου θελεῖ ὁρθοτομῆσαι τὴν ὁδὸν αὐτοῦ· ὁ δὲ ασεβῆς θελεῖ πεσεῖ διὰ τῆς ασεβείας αὐτοῦ. 6Ἡ δικαιοσύνη τῶν εὐθείων θελεῖ εὐπρεπεῖ αὐτοὺς· οἱ δὲ παραβαται θελουσί απολεῖσθαι εἰς τὰ κακά αὐτῶν. 7Ὅταν ο ασεβῆς ἀνθρώπος αποθνῄσκει, ἡ ἐλπίς αὐτοῦ απολλυται· απολλυται καὶ οἱ προσδοκία τῶν ανομῶν. 8Ο δίκαιος εἰσερχεῖται εἰς τὴν θλίψιν, αὐτὸς δὲ ἐξερχεῖται ὁ ασεβῆς. 9Ὅταν ο ασεβῆς ἀνθρώπος αποθνῄσκει, ἡ ἐλπίς αὐτοῦ απολλυται· απολλυται καὶ οἱ προσδοκία τῶν ανομῶν. 10Ο δίκαιος ἐλευθερεύεται εἰς τὴν θλίψιν, αὐτὸς δὲ ἐξερχεῖται ὁ ασεβῆς. 11Βδελυγμα εἰς τὸν Κυρίον· δικαιον δὲ ζυγίον εὐαρεστησίς αὐτοῦ.
Chapter 12

1 Οστις αγαπα παιδειαν, αγαπα γνωσιν· αλλ' οστις μισει ελεγχον, ειναι αφρων. 2 Ο καλος ευρισκει χαριν παρα Κυριου· τον δε μηχανευομενον κακα θελει καταδικασει. 3 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 4 Η εναρετος γυνη ειναι στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 5 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 6 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 7 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 8 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 9 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 10 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 11 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 12 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 13 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 14 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 15 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 16 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 17 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 18 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 19 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 20 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 21 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 22 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 23 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 24 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 25 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 26 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 27 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος. 28 Δεν θελει στερεωθη ανθρωπος δια της ανομιας· η ριζα δε των δικαιων θελει μενει ασαλευτος.

Chapter 13

1 Ο σοφος υιος δεχεται την διδασκαλιαν του πατρος· ο δε χλευαστης δεν ακουει ελεγχον. 2 Εκ των καρπων του στοματος αυτου το ανθρωπος θελει Διος αγαθαν δια της ανομιας· ο δε χλευαστης δεν ακουει ελεγχον. 3 Η χειλη της αληθειας θελει σταθερα διαπαντος· η δε ψευδης γλωσσα μονον στιγμιαια.
αυτού θελεί απολεσθῆ. 4 Ἡ ψυχή του οκνηροῦ ἐπιθυμεῖ καὶ δεν εχεῖ· ἡ δὲ ψυχή των εἰμιλέων θελεὶ χορτασθῆ.

5 Ὁ δικαῖος μισεῖ λογον ψευδῆ· ὁ δὲ ασεβῆς καθίσταται δυσώδης καὶ ατιμός. 6 Ἡ δικαιοσύνη φυλάττει τὸν τελειὸν τὴν ὀδὸν· ἡ δὲ ασεβεία καταστρέφει τὸν αμαρτώλον. 7 Ἡ ψυχή του οκνηροῦ επιθυμεῖ καὶ δεν εχεῖ· ἡ δὲ ψυχη των επιμελῶν θελεὶ χορτασθῆ.

8 Τὸ λυτρὸν τῆς ψυχῆς του ανθρώπου εἶναι οἱ πλούτοι αὐτοῦ· ὁ δὲ πτωχὸς δὲν ακούει εἰπιπληξίν.

9 Τὸ φῶς τῶν δικαιών προέρχεται ἡ οριοῦ· ἡ δὲ σοφία εἶναι μετὰ τῶν δεχομένων συμβουλῶν.

10 Ἡ δικαιοσύνη φυλάττει τὸν τελεῖον τὴν ὀδὸν· ἡ δὲ ασεβεία καταστρέφει τὸν αμαρτωλὸν.

11 Υπάρχει ἄνθρωπος ὁς καμνεῖ τὸν πλουσίον, καὶ δεν ἔχει οὐδὲν· καὶ ἄλλος ὁς καμνεῖ τὸν πτωχὸν, καὶ ἔχει πλούτον πολύν.

12 Τὸ λυτρὸν τῆς ψυχῆς του ἄνθρωπου εἶναι οἱ πλούτοι αὐτοῦ· ὁ δὲ πτωχὸς δὲν ακούει εἰπιπληξίν.

13 Τὸ φῶς τῶν δικαιῶν εἶναι φαιδρὸν· ὁ δὲ λυχνὸς τῶν ασεβῶν θελεῖ σβεσθῆ.

14 Μονον απὸ τῆς υπερηφάνειας προερχεται ἡ ἐρις· ἡ δὲ σοφία ἐκ τῶν δεχόμενων συμβουλῶν.
φαίνεται ορθή εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὰ τελεῖ αὐτῆς φεροῦσιν εἰς θανάτον. 13 Ετι καὶ εἰς τὸν γέλωτα πονεῖ η καρδία· καὶ τὰ τελέτα αὐτῆς φεροῦσιν εἰς μισήν. 14 Ετι καὶ εἰς τὸν γελωτὰ πονεῖ η καρδια· και το τελος της χαρας ειναι λυπη. 15 Ο διεφθαρμενος την καρδιαν θελει εμπλησθη απο των οδων αυτου· ο δε αγαθος ανθρωπος αφ' εαυτου. 16 Οι αφρονες κληρονομουν μωρια· ο δε αγαθος ανθρωπος αφ' εαυτου. 17 Ο απλος πιστευει εις παντα λογον· ο δε φρονιμος προσεχει εις τα βηματα αυτου. 18 Ο σοφος φοβειται και φευγει απο του κακου· αλλ' ο αφρων προχωρει και θρασυνεται. 19 Οι αφρονες κληρονομουσι μωριαν· οι δε φρονιμοι στεφανουνται συνεσιν. 20 Οι κακοι υποκλινουσι εμπροσθεν των αγαθων, και οι ασεβεις εις τας πυλας των δικαιων. 21 Οι πτωχοι μισειται και υπο του πλησιον αυτου· του δε πλουσιου οι φιλοι πολλοι. 22 Οι καταφρονων τον πλησιον αυτου αμαρτανει· ο δε ελεων τους πτωχους ειναι μακαριος. 23 Δεν πλανωνται οι βουλευομενοι κακον; ελεος ομως και αληθεια θελει εισθαι εις τους βουλευομενους αγαθον. 24 Οι κακοι υποκλινουσι εμπροσθεν των αγαθων, και οι ασεβεις εις τας πυλας των δικαιων.
12 Ο χλευαστής δεν αγαπά τον ελεγχοντα αυτον, ουδε θελει υπαγει προς τους σοφους. 13 Καρδία ευφραινομενη ιλαρυνει το προσωπον· υπο δε της λυπης της καρδιας καταθλιβεται το πνευμα. 14 Η καρδια του συνετου ζητει γνωσιν· το δε στομα των αφρονων βοσκει μωρια.

Chapter 16

1 Του ανθρωπου ειναι αι προπαρασκευαι της καρδιας· παρα δε του Κυριου η αποκρισις της γλωσσης. 2 Πασαι αι οδοι του ανθρωπου φαινονται ορθαι εις τους οφθαλμους αυτου· πλην ο Κυριος σταθμιζει τα πνευματα.
3 Αφιερονε τα εργα σου εις τον Κυριον, και αι βουλαι σου θελουσι στερεωθη. 4 Ο Κυριος εκαμε τα παντα δι' εαυτον, ετι και τον ασεβη δια την ημεραν την κακην. 5 Βδελυγμα εις τους βασιλεις να πραττωσιν ανομιαν· διοτι ο Κυριος δεν θελει ατιμωρητος.
6 Δια χαριτος και αληθειας καθαριζεται η ανομια· και δια του φοβου του Κυριου εκκλινουσιν οι ανθρωποι απο του κακου. 7 Οταν ο Κυριος αρεσκηται εις τας οδους του ανθρωπου, και τους εχθρους αυτου ειρηνευει μετ' αυτου. 8 Καλητερον εορται εις τα χειλη του βασιλεως· το στομα αυτου δεν σφαλλει εν τη κρισει. 9 Δικαια σταθμη και πλαστιγξ ειναι του Κυριου· παντα τα ζυγια του σακκιου ειναι εργου αυτου. 10 Κυριος δεν αγαπα τον ελεγχοντα αυτον, ουδε θελει υπαγει προς τους σοφους. 11 Καρδια ευφραινομενη ιλαρυνει το προσωπον· υπο δε της λυπης της καρδιας καταθλιβεται το πνευμα. 12 Καλητερον εορται εις τα χειλη του βασιλεως· το στομα αυτου δεν σφαλλει εν τη κρισει. 13 Δικαια σταθμη και πλαστιγξ ειναι του Κυριου· παντα τα ζυγια του σακκιου ειναι εργου αυτου. 14 Καλητερον ολιγον εν φοβω Κυριου, παρα θησαυροι πολλοι και ταραχη εν αυτοις. 15 Καλητερον εορται εις τα χειλη του βασιλεως· το στομα αυτου δεν σφαλλει εν τη κρισει. 16 Κυριος δεν αγαπα τον ελεγχοντα αυτον, ουδε θελει υπαγει προς τους σοφους. 17 Καρδια ευφραινομενη ιλαρυνει το προσωπον· υπο δε της λυπης της καρδιας καταθλιβεται το πνευμα. 18 Θεμηριζει ανθρωπος διεγειρει μαχαι· ο δε μακροθυμος καταπαυει εριδα. 19 Ο οδος του συνετου ειναι ως πεφραγμενη απο ακανθας· αλλ' η οδος των ευθεων ειναι εξωμαλισμενη. 20 Οι οδοι του συνετου ειναι εξωμαλισμενη· αλλ' η οδος των ευθεων ειναι εξωμαλισμενη. 21 Καρδια ευφραινομενη ιλαρυνει το προσωπον· υπο δε της λυπης της καρδιας καταθλιβεται το πνευμα. 22 Καρδια ευφραινομενη ιλαρυνει το προσωπον· υπο δε της λυπης της καρδιας καταθλιβεται το πνευμα. 23 Καρδια ευφραινομενη ιλαρυνει το προσωπον· υπο δε της λυπης της καρδιας καταθλιβεται το πνευμα.
θρόνος στερεύεται μετά της δικαιοσύνης. 13 Τα δικαία χειλή είναι ευπροσδεκτά εις τους βασιλείς, και αγαπώσον λαλεῖ εις τους βασιλείς, καταπραυνεί αυτόν. 14 Ο σοφός ανθρώπου προσωπικός και προκριμωτήρας η αποκτήσεις της σοφίας παρα το χρυσόν και σφιγματικής αποκτήσεις τα πραγματικά. 15 Καλητέρον να ηνία τις ταπεινότερες παρα τον Κυρίον και μακάριος ο ελπιζόντος επί τον Κυριού.

Chapter 17

1 Καλητέρον ξηρόν ψωμίον και ειρήνη μετά αυτού, παρα οικον πληρή θυμάτων μετα εριδος. 2 Ο φρονίμος υπηρέτης θελεί εξουσία συμμοιρασθη χρυσών μεταξύ αδελφών. 3 Ο ψευδής υπακούει εις τον αρχοντα τον κρυπτόντος, και η δοξά σης εκτελεί τον κακόν· οκτώ φωτιών προσφέρει και στα τετελεσμένα αυτήν· ο κακός ζητεί μόνον στασίν.
δια τουτο αγγελος σκληρος θελει πεμφθη κατ' αυτου. 12 Ας απαντηση τον ανθρωπον αρκτος 
steretheisa των τεκνων αυτης και συχι αφρων εν τη μωρια αυτου. 13 Οστις αποδιδει κακον αντι 
calou, κακον δεν θελει αναχωρηση απο του οικου αυτου. 14 Οστις αρχιζει φιλονικιαν, ειναι ως 
η εκφραττων υδατα· οθεν παυσον απο της φιλονικιας πριν εξαφθη. 15 Ο δικαιων τον ασεβη 
και ο καταδικαζων τον δικαιον, αμφοτεροι ειναι βδελυγμα εις τον Κυριον. 16 Τι χρησιμευουσι τα 
χρηματα εις την χειρα του αφρονος, δια να αγοραση σοφιαν, αφου δεν εχει γνωσιν; 17 Εν παντι 
και τη μωρια αυτου, και ο αδελφος γενναται δια καιρον αναγκης. 18 Ανθρωπος ενδεης φρενων 
didei cheira και εγγυαται δια της φιλονικιας πριν εξαφθη. 19 Ο αγαπων εριδας αγαπα αμαρτημα· ο 
υπερυψονων την πυλην αυτου ζητει ολεθρον. 20 Ο αρχιζει φιλονεικιαν, ειναι ως 
ο εκφρατων υδατα· οθεν παυσον απο της φιλονικιας πριν εξαφθη. 21 Ο δικαιον τον ασεβη 
και ο καταδικαζων τον δικαιον, αμφοτεροι ειναι βδελυγμα εις τον Κυριον. 22 Τι χρησιμευουσι τα 
χρηματα εις την χειρα του αφρονος, δια να αγοραση σοφιαν, αφου δεν εχει γνωσιν; 23 Ο δικαιον 
τον ασεβη και ο καταδικαζων τον δικαιον, αμφοτεροι ειναι βδελυγμα εις τον Κυριον. 24 Τι χρησιμευουσι τα 
χρηματα εις την χειρα του αφρονος, δια να αγοραση σοφιαν, αφου δεν εχει γνωσιν; 25 Ο δικαιον 
τον ασεβη και ο καταδικαζων τον δικαιον, αμφοτεροι ειναι βδελυγμα εις τον Κυριον. 26 Δεν ειναι ποτε καλον 
να επιβαλληται ποινη εις τον δικαιον, να επιβουλευηται τις τους αρχοντας δια την ευθυτητα 
αυτων. 27 Ο κρατων τους λογους αυτου ειναι γνωστικος· ο μακροθυμος ανθρωπος ειναι φρονιμος. 28 Και αυτος ο αφρων, 
οταν σιωπα λογιζεται σοφος· και ο κλειων τα χειλη αυτου, συνετος.

Chapter 18

Ο ιδιογνωμων ζητει κατα την επιθυμιαν αυτου και εναντιονεται εις παν ο, τι ειναι ορθον. 2Ο αφρων δεν ηδυνεται εις την συνεσιν, αλλ' εις ο, τι φανταζεται η καρδια αυτου. 3Οταν ερχηται 
ο ασεβης, ερχεται και η καταφρονησις· και μετα του ονειδου, η ατιμια. 4Οι λογοι του στοματος 
tου ανθρωπου ειναι υδατα βαθεα· και η πηγη της σοφιας, χειμαρρος αναπηδων. 5Δεν ειναι καλον 
να προσωποληπτη τις τον ασεβη, δια να ανατρεπη το δικαιον εν τη κρισει. 6Τα χειλη του αφρονος 
εμβαινουσιν εις εριδας, και το στομα αυτου προσκαλει ραπισματα. 7Το στομα του αφρονος ειναι 
ο αφανισμος αυτου, και τα χειλη αυτου παγις εις την ψυχην αυτου. 8Οι λογοι του ψιθυριστου 
catapanontai ηδεως και καταβαινουσιν εως των ενδομυχων της κοιλιας. 9Ο οκνηρος εις το εργον 
αυτου ειναι βεβαιως αδελφος του ασωτου. 10Το ονομα του Κυριου ειναι πυργος οχυρος· ο δικαιος, 
katafereugon εις αυτον, ειναι εις ασφαλεια.

754
φερει αυτον εμπροσθεν των μεγαλων. 17 Ο πρωτολογων εν τη κρισει αυτου φαινεται δικαιος· αλλ' ο αντιδικος αυτου ερχεται και εξελεγχει αυτον. 18 Ο κληρος παυει τας αντιλογιας και αποφασιζει μεταξυ των δυνατων. 19 Αδελφος δισαρεστεθης υποτασσεται δυσκολωτερα παρα οχυρα πολις· αι δε διαφοραι αυτων ειναι ως μοχλοι φρουριου. 20 Εκ των καρπων του στοματος του ανθρωπου θελει χορτασθη η κοιλια αυτου· απο του προιοντος των χειλεων αυτου θελει εμπλησθη.

Chapter 19

1 Καλητερος ο πτωχος ο περιπατων εν τη ακεραιοτητι αυτου, παρα τον πλουσιον τον διεστραμμενον τα χειλη αυτου και οντα αφρονα. 2 Ψυχη ανευ γνωσεως βεβαιως δεν ειναι καλον· και οστις σπευδει με τους ποδας, προσκοπτει. 3 Η αφροσυνη του ανθρωπου διαστρεβει την οδον αυτου· και η καρδια αυτου αγανακτει κατα του Κυριου. 4 Ο πλουτος προσθετει φιλους πολλους· ο δε πτωχος εγκαταλειπεται υπο του φιλου αυτου. 5 Ο ψευδης μαρτυς δεν θελει μεινει ατιμωρητος· και ο λαλων ψευδη δεν θελει εκφυγει. 6 Πολλοι κολακευουσι το προσωπον του αρχοντος· και πας τις ειναι φιλος του διδοντος ανθρωπου. 7 Τον πτωχον μισουσι παντες οι αδελφοι αυτου· ποσω μαλλον θελουσιν αποφευγει αυτον οι φιλοι αυτου; αυτος ακολουθει φωναζων· αλλ' εκεινοι δεν αποκρινονται. 8 Οστις αποκτα σοφιαν, αγαπα την ψυχην αυτου· οστις φυλαττει φρονησιν, θελει ευρει καλον. 9 Ο ψευδης μαρτυς δεν θελει μεινει ατιμωρητος· και ο λαλων ψευδη θελει απολεσθη.

11 Η φρονησις του ανθρωπου συστελλει τον θυμον αυτου· και ειναι δοξα αυτου να παραβλεπη την παραβασιν. 12 Η οργη του βασιλεως ειναι ως βρυχηθμος λεοντος· η δε ευνοια αυτου ως δροσος επι τον χορτον. 13 Ο αφρων υιος ειναι ολεθρος εις τον πατερα αυτου· και αι εριδες της γυναικος ειναι ακαταπαυστον σταξιμον. 14 Οικος και πλουτη κληρονομουμενε οικος και πλουτη εκ των πατερων· αλλ' η φρονιμος γυνη παρα Κυριου διδεται. 15 Η φραγοσις της αντιδικοις συστελει τον θυμον αυτου· και ειναι δοξα αυτου· και ειναι φιλος του διδοντος ανθρωπου. 16 Ο ελεων πτωχον δανειζει εις τον Κυριον· και θελει γεινει εις αυτον η ανταποδοσις αυτου. 17 Παιδευε τον υιον σου ενοσω ειναι ελπις· αλλα μη διεγειρης την ψυχην σου, ωστε να θανατωσης αυτον. 18 Ο φοβος του Κυριου φερει ζωην, και ο φοβουμενος αυτον θελει πεινα.
κεχορτασμενος· κακον δεν θελει συναπαντησει. 24 Ο οκνηρος εμβαπτει την χειρα αυτου εις το τρυβλιον, και δεν θελει ουδε εις το στομα αυτου να επιστρεψη αυτην. 25 Εαν μαστιγωσης τον χλευατη, ο αδημονικος να επιστρεψη αυτην. 26 Οικνηρος εμβαπτει την χειρα αυτου εις το τρυβλιον, και δεν θελει ουδε εις το στομα αυτου να επιστρεψη αυτην. 27 Εαν μαστιγωσης τον χλευαστη, ο απλους θελει γεινει προσεκτικος· και εαν ελεγξης τον αθρωπον, θελει εννοησει γνωσιν. 28 Οστις ατιμαζει τον πατερα και απωθει την μητερα, ειναι υιος προξενων αισχυνην και ονειδος. 29 Παυσον, υιε μου, να ακουης διδασκαλια παρεκτερευσαν απο των λογων της γνωσεως. 30 Κρισεις ετοιμαζονται δια τους χλευαστας, και ραβδισμοι δια την ραχιν των αφρονων.

Chapter 20

1 Ο οινος ειναι χλευαστης, και τα σικερα στασιαστικα· και οστις δελεαζεται υπο τουτων, δεν ειναι φρονιμος. 2 Απειλη βασιλεως ειναι βρυχηθμος λεοντος· οστις παροξυνει αυτον, αμαρτανει εις την ιδιαν αυτου ζωην. 3 Τιμη ειναι εις τον ανθρωπον να παυη απο της εριδος· πας δε αφρων εμπλεκεται εις ταυτην. 4 Ο ακνηρος δεν θελει να αροτρια εξ αιτιας του χειμωνος· δια τουτο θελει ζητει εν τω θερει και δεν θελει λαμβανει. 5 Η βουλη εν τη καρδια του ανθρωπου ειναι ως υδατα βαθεα· αλλ' ο συνετος ανθρωπος θελει ανασυρει αυτην. 6 Πολλοι ανθρωποι κηρυττουσιν εκαστος την καλοκαγαθιαν αυτου· αλλα τις θελει ευρη ανθρωπον πιστον; 7 Ο δικαιος περιπατει εν τη ακεραιοτητι αυτου· και τα τεκνα αυτου ειναι μακαρια μετ' αυτον. 8 Βασιλευς, καθημενος επι θρονου κρισεως, διασκεδαζει παν κακον δια των οφθαλμων αυτου. 9 Τις δυναται να ειπη, Εκαθαρισα την καρδιαν μου, ειμαι καθαρος απο των αμαρτιων μου; 10 Ζυγια διαφορα, μετρα διαφορα, ειναι αμφοτερα βδελυγμα εις τον Κυριον. 11 Γνωριζεται και αυτο το παιδιον εκ των πραξεων αυτου, αν τα εργα αυτου ειναι καθαρα, και αν ευθεα. 12 Το ωτιον ακουει και ο οφθαλμος βλεπει· αλλ' ο Κυριος εκαμεν αμφοτερα. 13 Μη αγαπα τον υπνον, δια να μη ελθης εις πτωχειαν· ανοιξον τους οφθαλμους σου και θελεις χορτασθη αρτου. 14 Κακον, κακον, λεγει ο αγοραστης· αλλ' αφου αναχωρηση, τοτε καυχαται. 15 Υπαρχει χρυσιον και πληθος μαργαριτων· τα χειλη ομως της γνωσεως ειναι το πολυτιμου κειμηλιον. 16 Λαβε το ιματιον του εγγυωμενου δια ξενον· και λαβε ενεχυρον απ’ αυτου, εγγυωμενου περι ξενων πραγματων. 17 Ο αρτος του ψευδους ειναι γλυκυς εις τον ανθρωπον· μετα ταυτα ομως το στομα αυτου θελει γεμισθη χαλικων. 18 Οι σκοτοι στερεονται δια της συμβουλης· και μετα καλην σκεψιν καμνε πολεμον. 19 Ο σπερμολογος περιερχομενος αποκαλυπτει τα μυστικα· δια τουτο μη σμιγου μετα του πλατυνοντος τα χειλη αυτου. 20 Ο λυχνος του κακολογουντος τον πατερα αυτου η την μητερα αυτου θελει σβεσθη εν βαθει σκοτει. 21 Κληρονομια αποκτηθεισα ταχεως την αρχην, εις το τελος δεν ευλογειται. 22 Μη ειπης, Θελω ανταποδωσει κακον· αναμενε τον Κυριον και θελει σε σωσει. 23 Ζυγια διαφορα ειναι βδελυγμα εις τον Κυριον· και η δολια πλαστιξ δεν ειναι καλον. 24 Τα διαβηματα του ανθρωπου διευθυνονται υπο του Κυριου πως λοιπον ο ανθρωπος θελει γνωρισει την εαυτου οδον; 25 Παγις ειναι εις τον ανθρωπον, προπετως να λαληη περι ερων και μετα τας ευχας να σκεπτηται. 26 Ο σοφος βασιλευς
λικμιζει τους ασεβεις και στρεφει τον τροχον επ' αυτους. 27 Λυχνος του Κυριου ειναι το πνευμα του ανθρωπου, το οποιον διεφθαρνα παντα τα ενδομυχα της καρδιας. 28 Έλεος και αληθεια παραστηριζεται υπο τον ουλους. 29 Καυχημα των νεων ειναι η δυναμις αυτων· και δοξα των γεροντων η πολια. 30 Τα μελανισματα των πληγων λευκανουσι τον κακον· και τα κτυπηματα τα ενδομυχα της καρδιας.

Chapter 21

1 Η καρδια του βασιλεως ειναι εν τη χειρι του Κυριου ως ρευματα υδατων· οπου θελει στρεφει αυτην. 2 Πασαι αι οδοι του ανθρωπου φαινονται ορθαι εις τους οφθαλμους αυτου· πλην ο Κυριος σταθμιζει τας καρδιας. 3 Να καμνη τις δικαιοσυνην και κρισιν ειναι αρεστοτερον εις τον Κυριον παρα θυσιαν. 4 Το επηρμενον ομμα και η αλαζων καρδια, ο λυχνος των ασεβων, ειναι αμαρτια. 5 Οι λογισμοι του επιμελους φερουσι βεβαιως εις αφθονιαν· παντος δε προπετους βεβαιως εις ενδειαν. 6 Το αποκταν θησαυρους δια ψευδους γλωσσης ειναι ματαιοτης αστατος των ζητουντων θανατον. 7 Αι αρπαγαι των ασεβων θελουσι εξολοθρευσει αυτους· διοτι αρνουνται να πραττωσι το δικαιον. 8 Η οδος του διεφθαρμενου ανθρωπου ειναι σκολια· του δε καθαρου το εργον ειναι ευθες. 9 Καλητερον να κατοικη τις εν γωνια δωματος, παρα εν οικω ευρυχωρω μετα γυναικος φιλεριδος. 10 Ο ασεβης θελει κακον· ο πλησιον αυτου δεν ευρισκει χαριν εις τους οφθαλμους αυτου.

11 Οταν ο χλευαστης τιμωρηται, ο απλους γινεται σοφωτερος· και ο σοφος διδασκομενος λαμβανει γνωσιν. 12 Ο δικαιος συλλογιζεται την οικιαν του ασεβους, οταν οι ασεβεις κατακρημνιζωνται εις την κακιαν αυτων. 13 Οστις εμφραττει τα ωτα αυτου εις την κραυγην του πτωχου, θελει φωναξει και αυτος και δεν θελει εισακουσθη. 14 Δωρον κρυφιον καταπραυνει θυμον· και χαρισμα εις τον κολπον βαλλομενον, οργην ισχυραν. 15 Χαρα ειναι εις τον δικαιον να καμνη κρισιν· ολεθρος δε εις τους εργατας της ανομιας. 16 Ανθρωπος αποπλανωμενος απο της οδου της συνεσεως θελει κατασταθη πενης· ο αγαπων οινον και μυρα δεν θελει πλουτησει. 17 Θησαυρος πολυτιμος και μυρα ευρισκονται εν τω οικω του σοφου· ο δε αφρων ανθρωπος καταδαπανα αυτα. 18 Ο θηρευων δικαιοσυνην και ελεος θελει ευρει ζωην, δικαιοσυνην και δοξαν. 19 Ο σοφος εκπορθει την πολιν των δυνατων και καταβαλλει το οχυρωμα του θαρρους αυτης. 20 Οστις φυλαττει το στομα αυτου και την γλωσσαν αυτου, φυλαττει την ψυχην αυτου απο στενοχωριων. 21 Υπερηφανος και αλαζων χλευαστης καλειται, οστις πραττει μετα θυμου αλαζονεια. 22 Αι θελειοι νεφελην και κατασταθη ιοντης· ο γαλακτος ο αφρων ανθρωπος καταδαπανα αυτου. 23 Αι επιθυμιαι του οκνηρου θανατονσιν αυτου· διοτι αι χειρες αυτου δεν θελουν να εργαζωνται· ο δε δικαιος διδει και δεν φειδεται. 24 Η θυσια των ασεβων ειναι βδελυγμα· πολλω μαλλον οταν προσφερωσι αυτην μετα πονηριας. 25 Ως και οι ασεβεις κατακρημνιζουσιν αυτους· διοτι αι χειρες αυτου δεν θελουν να εργαζωνται· ο δε δικαιος διδει και δεν φειδεται. 26 Η θυσια των ασεβων ειναι βδελυγμα· πολλω μαλλον οταν προσφερωσι αυτην μετα πονηριας. 28 Ως και οι ασεβεις κατακρημνιζουσιν αυτους· διοτι αι χειρες αυτου δεν θελουν να εργαζωνται· ο δε δικαιος διδει και δεν φειδεται.
υπακούει θελει λαλει παντοτε. 29 Ο ασεβης ανθρωπος σκληρυνει το προσωπον αυτου· αλλ' ο ευθυς κατευθυνει τας οδους αυτου. 30 Δεν ειναι σοφια ουτε συνεσις ουτε βουλη εναντιον του Κυριου. 31 Ο ιππος ετοιμαζεται δια την ημεραν της μαχης· η σωτηρια ομως ειναι παρα Κυριου.

Chapter 22

1 Προτιμοτερον ονομα καλον παρα πλουτη μεγαλα, χαρις αγαθη παρα αργυριον και χρυσιον. 2 Πλουσιος και πτωχος συναπαντωνται· ο Κυριος ειναι ο Ποιητης αμφοτερων τουτων. 3 Ο φρονιμος προβλεπει το κακον και κρυπτεται· οι αφρονες ομως προχωρουσι και τιμωρουνται. 4 Δεν ειναι σοφια ουτε συνεσις ουτε βουλη εναντιον του Κυριου. 5 Ο φρονιμος προβλεπει τον κακον και κρυπτεται· οι αφρονες ομως προχωρουσι και τιμωρουνται. 6 Δεν ειναι σοφια ουτε συνεσις ουτε βουλη εναντιον του Κυριου. 7 Ο πιστος ο Κυριος ειναι παρα Κυριου. 8 Δεν ειναι σοφια ουτε συνεσις ουτε βουλη εναντιον του Κυριου. 9 Δεν ειναι σοφια ουτε συνεσις ουτε βουλη εναντιον του Κυριου. 10 Δεν ειναι σοφια ουτε συνεσις ουτε βουλη εναντιον του Κυριου.

22:1 Προτιμοτερον ονομα καλον παρα πλουτη μεγαλα, χαρις αγαθη παρα αργυριον και χρυσιον. 2 Πλουσιος και πτωχος συναπαντωνται· ο Κυριος ειναι ο Ποιητης αμφοτερων τουτων. 3 Ο φρονιμος προβλεπει το κακον και κρυπτεται· οι αφρονες ομως προχωρουσι και τιμωρουνται. 4 Δεν ειναι σοφια ουτε συνεσις ουτε βουλη εναντιον του Κυριου. 5 Ο φρονιμος προβλεπει τον κακον και κρυπτεται· οι αφρονες ομως προχωρουσι και τιμωρουνται. 6 Δεν ειναι σοφια ουτε συνεσις ουτε βουλη εναντιον του Κυριου. 7 Ο πιστος ο Κυριος ειναι παρα Κυριου. 8 Δεν ειναι σοφια ουτε συνεσις ουτε βουλη εναντιον του Κυριου. 9 Δεν ειναι σοφια ουτε συνεσις ουτε βουλη εναντιον του Κυριου. 10 Δεν ειναι σοφια ουτε συνεσις ουτε βουλη εναντιον του Κυριου.
Chapter 23

1 Οταν καθησθή συνα να φαγης μετα αρχοντος, παρατηρήσεις επιμελως τα παρατιθημένα εμπροσθεν σου· 2 και βαλε μαχαιραν εις τον λαιμόν σου, εαν ησαι αδηφαγος· 3 μη επιθυμήσεις τα εδεσματα αυτου· διότι ταυτα ειναι τροφή δολιοτης. 4 Μη μεριμνας δια να γεινης πλουσιος· απεχε απο της σοφιας σου. 5 Θελεις επιστησεις τους οφθαλμους σου εις το μη υπαρχον; διοτι ο πλουτος κατασκευαζει βεβαιως εις αυτον πτερυγας ως αετου και πετα προς τον ουρανον. 6 Μη τρωγε τον αρτον του φθονερου, μηδε επιθυμεις τα εδεσματα αυτου· 7 διοτι καθως φρονει εν τη σοφια αυτου, τοιουτο πετα προς τον ουρανον. 8 Μη τρωγε τον αρτον του φθονερου, μηδε επιθυμεις τα εδεσματα αυτου· 9 διοτι καθως φρονει εν τη σοφια αυτου, τοιουτο ειναι· φαγε και πιε, λεγει προς σε· αλλ' η καρδια αυτου δεν ειναι μετα σου. 10 Μη μετακινεις ουτον αρχαια· και μη εισελθης εις τους αγρους των ορφανων· 11 διοτι ο Λυτρωτης αυτων ειναι ισχυρος· αυτος θελει εκδικασει την δικην αυτων εναντιον σου.

12 Προσκολλησον την καρδιαν σου εις την παιδειαν και τα ωτα σου εις τους λογους της γνωσεως. 13 Μη φειδους να παιδευης το παιδιον· διοτι εαν κτυπησης αυτο δια της ραβδου, δεν θελει αποθανει· 14 συ κτυπων αυτο δια της ραβδου, θελεις ελευθερωσει την ψυχην αυτου εκ του αδου. 15 Υιε μου, εαν η καρδια σου γεινη σοφη, θελει ευφραινεσθαι και η καρδια εμου· και τα νεφρα μου θελουσιν αγαλλεσθαι, οταν τα χειλη σου λαλωσιν ορθα.

16 Ας μη ζηλευη η καρδια σου τους αμαρτωλους· αλλ' εσο εν τω φοβω του Κυριου ολην την ημεραν· διοτι βεβαιως ειναι αμοιβη, και η ελπις σου δεν θελει εκκοπη. 17 Ακουε συ, υιε μου, και γινου σοφος, και κατευθυνε την καρδιαν σου εις την οδον. 18 Μη εσο μεταξυ οινοποτων, μεταξυ κρεοφαγων ασωτων· 19 διοτι ο μεθυσος και ο ασωτος θελουσι πτωχευσει· και ο υπνωδης θελει ενδυθη ρακη. 20 Υπακουε εις τον πατερα σου, οστις σε εγεννησε· και μη καταφρονει την μητερα σου, οταν γηραση.

21 Αγοραζε την αληθειαν και μη πωλει· την σοφιαν και την παιδειαν και την συνεσιν. 22 Ο πατηρ του δικαιου θελει χαρη σφοδρα· και οστις γεννα σοφον υιον, θελει ευφραινεσθαι εις αυτον. 23 Ο πατηρ σου και η μητηρ σου θελουσιν ευφραινεσθαι· μαλιστα εκεινη, ητις σε εγεννησε, θελει χαιρε· 24 Υιε μου, δος την καρδιαν σου εις εμε, και ας προσεχωσιν οι οφθαλμοι σου εις τας οδους μου· 25 διοτι η πορνη ειναι λακκος βαθυς· και η αλλοτρια γυνη στενον φρεαρ. 26 Αυτη προσετι ενεδρευει ως ληστης και πληθυνει τους παραβατας μεταξυ των ανθρωπων. 27 Εις τινα ειναι ουαι; εις τινα στεναγμοι; εις τινα εριδες; εις τινα ματαιολογιαι; εις τινα κτυπηματα ανευ αιτιας; εις τινα φλογωσις οφθαλμων; 28 Εις τους εγχρονιζοντας εν τω οινω· εις εκεινους οιτινες διαγουσιν ανιχνευοντες οινοποσιας. 29 Μη θεωρει τον οινον οτι κοκκινιζει, οτι διδει το χρωμα αυτου εις το ποτηριον, οτι καταβαινει ευαρεστως. 30 Εν τω τελει αυτου δακνει ως οφις και κεντρονει ως βασιλισκος· 31 Οι οφθαλμοι σου θελουσι κυτταξει αλλοτριας γυναικας, και η καρδια σου θελει λαλησει αισχρα· 32 και θελεις εισθαι ως κοιμωμενος εν μεσω θαλασσης, και ως κοιτωμενος επι κορυφης, καταρτιου· 33 με ετυπτον, θελεις ειπει, και δεν επονεσα· με εδειραν, και δεν ησανθην· ποτε θελω εγερθη, δια να υπαγω να ζητησω αυτον παλιν;
Chapter 24

1 Μη ζηλευε τους κακους ανθρωπους, μηδε επιθυμει να ησαι μετ' αυτων. 2 διοτι η καρδια αυτων μελετα καταδυναστευσιν, και τα χειλη αυτων λαλουσι κακουργιας. 3 Δια της σοφιας οικοδομειται οικος και δια της συνεσεως στερεονεται. 4 Και δια της γνωσεως τα ταμεια θελουσι γεμισθη απο εκ του πληθους δε των συμβουλων προερχεται αμφότερη αμαρτια. 5 η καρδια ειναι μεγαλη δια της αφροσυνης. 6 Εκ του πληθους δε των συμβουλων προερχεται σωτηρια. 7 η σοφια ειναι παραπολυ υψηλη δια τον αφρονα. 8 οστις μελετα να πραξη κακον, θελει ονομασθη ανηρ κακεντρεχης. 9 η μελετη της αφροσυνης ειναι αμαρτια. 10 Εαν μικροψυχησης εν τη ημερα της συμφορας, μικρα ειναι η δυναμις σου. 11 Ελευθερονε τους συρομενους εις θανατον, και μη αποσυρου απο των οντων εις ακμην σφαγης. 12 Εαν ειπης, Ιδου, ημεις δεν εξευρομεν τουτο· δεν γνωριζει ο σταθμιζων τας καρδιας; και ο φυλαττων την ψυχην σου και αποδιδον εις εκαστον κατα τα εργα αυτου, δεν εξευρει; 13 Υιε μου, φαγε μελι, διοτι ειναι καλον· και κηρηθραν, διοτι ειναι γλυκεια επι του ουρανισκον σου. 14 Τοιαυτη θελει εισθαι εις την ψυχην σου η γνωσις της σοφιας· οταν ευρης αυτην, τοτε θελεις λαβει αμοιβην, και η ελπις σου δεν θελει εκκοπη. 15 Μη στηνε παγιδα, ω ανομε, κατα της κατοικιας του δικαιου· μη ταραξης τον τοπον της αναπαυσεως αυτου· 16 διοτι ο δικαιος πιπτει επτακις και σηκονεται· αλλ' οι ασεβεις θελουσι πεσει εις ολεθρον. 17 Εις την πτωσιν του εχθρου μη χαρης· και εις το ολισθημα αυτου ας μη ευφραινεται η καρδια σου· 18 Μηποτε ο Κυριος ιδη και φανη τουτο κακον εις τους οφθαλμους αυτου και μεταστρεψη τον θυμον αυτου απ' αυτου. 19 Μη αγανακτει περι των πονηρευομενων· μη ζηλευε τους ασεβεις· 20 διοτι δεν θελει εχει τελος αγαθον ο κακος· ο λυχνος των ασεβων θελει σβεσθη. 21 Υιε μου, φοβου τον Κυριον και τον βασιλεα· και μη εχε συγκοινωνιαν μετα στασιαστων· 22 διοτι η συμφορα αυτων θελει επελθει εξαιφνης· και τις γνωριζει αμφοτερων τας τιμωριας; 23 Ταυτα προσετι ειναι δια τους σοφους. Η προσωποληψια εν τη κρισει δεν ειναι καλον. 24 Τον λεγοντα προς τον ασεβη, Εισαι δικαιος, τουτον οι λαοι θελουσι καταρασθη και τα εθνη θελουσι βδελυττεσθαι· 25 αλλ' εις τους ελεγχοντας αυτον θελει εισθαι χαρις, και ευλογια αγαθων θελει ελθει επ' αυτους. 26 Οστις αποκρινεται λογους ορθους, ειναι ως ο φιλων τα χειλη. 27 Διαταττε το εργον σου εξω και προετοιμαζε αυτο εν τω αγρω· και επειτα οικοδομησον τον οικον σου. 28 Μη ησο μαρτυς αδικος κατα του πλησιον σου, μηδε απατα δια των χειλεων σου. 29 Μη ειπης, Καθως εκαμεν εις εμε, ουτω θελω καμει εις αυτον· θελω αποδωσει εις τον ανθρωπον κατα το εργον αυτου. 30 Διεβαινον δια του αγρου του οκνηρου και δια του αμπελωνος του ανθρωπου του ενδεους φρενων· 31 και ιδου, πανταχου ειχον βλαστησει ακανθαι· κνιδαι ειχον σκεπασει το προσωπον αυτου, και το λιθοφραγμα αυτου ητο κατακεκρημνισμενον. 32 Τοτε εγω θεωρησας εσυλλογισθην εν τη καρδια μου· ειδον, και ελαβον διδασκαλιαν. 33 Ολιγος υπνος, ολιγος νυσταγμος, ολιγη συμπλοκη των χειρων εις τον υπνον· 34 επειτα η πτωχεια σου ερχεται ως ταχυδρομος, και η ενδεια σου ως ανηρ ενοπλος.
Chapter 25

1 Καὶ αυταὶ εἶναι παροιμίαι τοῦ Σολομώντος, τας ὃποιας συνελέξαν οἱ ανθρώποι τοῦ Ἑζεκίου, βασιλεῖς τοῦ Ιουδα. 2 Δοξα τοῦ Θεοῦ εἶναι να καλυπτη τὸ πρᾶγμα· δοξα δὲ τῶν βασιλεῶν εἶναι ανεξερευνητὰ. 4 Ἀφαίρεσον τὴν σκωριὰν απὸ τοῦ αργυροῦ, καὶ σκεῦος θελεῖ εξελθεῖ εἰς τὸν χρυσοχόον· 5 αφαιρεσον τοὺς ασεβείς απ' εμπρόσθεν τοῦ βασιλεῖος, καὶ ο θρόνος αυτοῦ θελεῖ στερεωθῆ εἰς δικαιοσύνη. 6 Μη αλαζονεύει εἰς αὐτό· μη τινὰς εἰς τὸ μεγαλότερον· 7 Διότι καλήτερον να σοι εἴπωσιν, Ἀναβὰ ἑδῶ, παρὰ οὐ καταβιβάσθῃς εἰπι παρουσία τοῦ αρχοῦντος, τὸν οποῖον εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ σου. 8 Μη εξελθης εἰς ερίδα ταχεῶς· μηποτε εἰς τὸ τελεῖον απορήσης· καὶ μη ανακαλυπτε τὸ μυστικὸν αἰχμῆς. 11 Λογος λαληθεῖς πρέποντως εἰς ποικιλματα αργυρα. 12 Ὡς ενωτίον χρυσων καὶ στολιδιον καθαρου χρυσιου, εἰναι ὁ σοφὸς ὁ ελεγχων ὁ οὕτως υπηκοον. 13 Ὡς τὸ ψυχος τῆς χιονος ἐκ τοῦ ἑριγμου, οὕτως εἰναι ὁ πιστος πρεσβυς εἰς τοὺς ἀποστελλοντας αὐτον· διότι αναπαυεῖ τὴν ψυχὴν τῶν κυρίων αὐτοῦ. 14 Ο καυχωμενος εἰς δώρον ψευδες ομοιαζει συννεφα καὶ ανεμον χωρίς βροχης. 15 Δι' ὑπομονῆς πειθεται ο ηγεμων· καὶ η γλυκεια γλωσσα συντριβει οστα. 16 Ἐπειτας βαλε τὸν ποδα σου εἰς τὸν οἰκον τοῦ πλησιον σου, μηποτε σε βαρυνθη και σε μισηση. 18 Ὁ ανθρωπος, ὁσις μαρτυρει κατα τοῦ πλησιον αὐτου μαρτυριαν ψευδη, ειναι ως ροπαλον και μαχαιρα και βελος οξυ. 19 Πιστις προς απιστον εἰς ἡμερα συμφορας εἰναι ως οδοντιον σεσηπος και πους εξηρθρωμενος. 20 Ὁ καυχωμενος εἰς δώρον ψευδες ομοιαζει συννεφα καὶ ανεμον χωρίς βροχης. 23 Καθως δεν ειναι καλον να τρωγη τις πολυ μελι, ουτω δεν ειναι ενδοξον να ζητη την ιδιαν αυτου δοξαν. 25 Οι ανθρωποι κατακακουσαν την κεφαλην αυτου και ο Κυριος θελει σε ανταμειψει. 27 Καθως δεν ειναι καλον να τρωγη τις πολυ μελι, ουτω δεν ειναι ενδοξον να ζητη την αυτου δοξαν. 28 Οι ανθρωποι κατακακουσαν την κεφαλην αυτου και ατειχιστος.

Chapter 26

761
Καθώς η χιον εν τω θερει και καθώς η βροχη εν τω θερισμω, ουτως εις τον αφρονα η τιμη
dεν αρμοζει. 2Ως περιφερεται το στρουθιον, ως περιπετα η χελιδων, ουτως η αδικοσ καταρα
dεν θελει επιρθασει. 3Μαστιξ δια τον ιππον, κημος δια τον ονον, και ραβδος δια την ραχιν
tων αφρονων. 4Μη αποκρινου εις τον αφρονα κατα την αφροσυνην αυτου, δια να μη γεινης και
συ ομοιος αυτου. 5Αποκρινου εις τον αφρονα κατα την αφροσυνην αυτου, δια να μη ηναι σοφος εις
tους οφθαλμους αυτου. 6Ως περιφερεται το στρουθιον, ως περιπετα η χελιδων, ουτως η αδικος
cαταρα δεν θελει επιφθασει. 7Μαστιξ δια τον ιππον, κημος δια τον ονον, και ραβδος δια την ραχιν
tων αφρονων. 8Μη αποκρινου εις τον αφρονα κατα την αφροσυνην αυτου, δια να μη γεινης και συ
ομοιος αυτου. 9Αποκρινου εις τον αφρονα κατα την αφροσυνην αυτου, δια να μη ηναι σοφος εις
τους οφθαλμους αυτου. 10Ο δυναστης μιανται τα παντα και μισθονει τους αφρονας, μισθονει
και τους παραβατας. 11最合适的表达是："见狗子的名，见狗子的口，见狗子的骨。" 12最适合的表达是："见狗子的名，见狗子的口，见狗子的骨。" 13最适合的表达是："见狗子的名，见狗子的口，见狗子的骨。" 14最适合的表达是："见狗子的名，见狗子的口，见狗子的骨。" 15最适合的表达是："见狗子的名，见狗子的口，见狗子的骨。" 16最适合的表达是："见狗子的名，见狗子的口，见狗子的骨。" 17最适合的表达是："见狗子的名，见狗子的口，见狗子的骨。" 18最适合的表达是："见狗子的名，见狗子的口，见狗子的骨。" 19最适合的表达是："见狗子的名，见狗子的口，见狗子的骨。" 20最适合的表达是："见狗子的名，见狗子的口，见狗子的骨。" 21最适合的表达是："见狗子的名，见狗子的口，见狗子的骨。" 22最适合的表达是："见狗子的名，见狗子的口，见狗子的骨。" 23最适合的表达是："见狗子的名，见狗子的口，见狗子的骨。" 24最适合的表达是："见狗子的名，见狗子的口，见狗子的骨。" 25最适合的表达是："见狗子的名，见狗子的口，见狗子的骨。" 26最适合的表达是："见狗子的名，见狗子的口，见狗子的骨。" 27最适合的表达是："见狗子的名，见狗子的口，见狗子的骨。" 28最适合的表达是："见狗子的名，见狗子的口，见狗子的骨。"

Chapter 27

1Μη καυχασαι εις την αυριον ημεραν· διοτι δεν εξευρεις τι θελει γεννησει η ημερα. 2Ας σε
επαινη αλλος και μη το στομα σου· ξενος, και μη τα χειλη σου. 3Βαρυς ειναι ο λιθος και
dυσβαστακτος η αμμος· αλλ' η οργη του αφρονος ειναι βαρυτερα των δυο. 4Ο θυμος ειναι σκληρος
και η οργη οξεια· αλλα τις δυναται να σταθη εμπροσθεν της ζηλοτυπιας; 5Ο φανερος ελεγχος
eιναι καλητερος παρα κρυπτομενη αγαπη· 6πληγαι φιλου ειναι πισται· φιληματα δε εχθρων
πολυαριθμα. 7 Κεχορτασμενη ψυχη αποστρεφεται την κηρηθραν· εις δε την πεινασμενην ψυχην παν πικρον φαινεται γλυκυ. 8 Ως το πτηνον το αποπλανωμεν εις δε τον οικον του αδελφου σου μη εισελθης εν τη ημερα της συμφορας σου· διοτι καλητερον ειναι γειτων πλησιον παρα αδελφος μακραν. 11 Υιε μου, γινου σοφος και ευφραινε την καρδιαν μου, δια να εχω τι να αποκρινωμαι προς τον ονειδιζοντα με.

Chapter 28

1 Οι ασεβεις φευγουσιν ουδενος διωκοντος· οι δε δικαιοι εχουσι θαρρος ως λεων. 2 Δια τα αμαρτηματα του τοπου πολλοι ειναι οι αρχοντες αυτου· δι' ανθρωπου ομως συνετου και νοημονος το πολιτευμα αυτου θελει διαρκει. 3 Πτωχος ανθρωπος και δυναστευων πτωχους ειναι ως βροχη κατακλυζουσα, ητις δεν διδει αρτον. 4 Οι κακοι ανθρωποι δεν θελουσι νοησει κρισιν· αλλ' οι ζητουντες τον Κυριον θελουσι νοησει τα παντα. 5 Οι κακοι ανθρωποι δεν θελουσι νοησει κρισιν· αλλ' οι ζητουντες τον Κυριον θελουσι νοησει τα παντα. 6 Καλητερος ο πτωχος ο περιπατων εν τη ακεραιοτητι αυτου, παρα τον διεστραμμεν τας οδους αυτου, και αν ηναι πλουσιος. 7 Ο φυλαττων τον νομον ειναι υιος συνετος· ο δε φιλος των ασωτων καταισχυνει τον πατερα αυτου.
τους πτωχούς. 9' Του εκκλίνοντος το ωτίον αυτού απο του να ακουη τον νομον, και αυτη η προσευχή αυτού θελει εισθαι βδελυγμα. 10' Ο αποπλανοντος ευθεις εις οδον κακην αυτος θελει πεσει εις τον ιδιον αυτου λακκον· αλλ' οι αμεμπτοι θελουσι κληρονομησει αγαθα. 11' Ο πλουσιος ανθρωπος νομιζει εις τον σοφον· αλλ' ο συνετος πτωχος εξελεγχει αυτον. 12' Ωτιον αυτον απο του να ακουη τον νομον, και αυτη η προσευχη αυτου θελει εισθαι βδελυγμα. 13' Ο κρυπτων τας αμαρτιας αυτου δεν θελει ευοδωθη· ο δε εξομολογουμενος και παραιτων αυτας θελει ελεηθη.

Chapter 29

1' Ανθρωπος οστις ελεγχομενος κληρονομησει τον τραχηλον, εξαιφνης θελει αφανισθη και χωρις ιασεως. 2' Ο αποπλανοντος ευθεις εις οδον κακην αυτος θελει πεσει εις τον ιδιον αυτου λακκον· αλλ' οι αμεμπτοι θελουσι κληρονομει αγαθα. 3' Ο πλουσιος ανθρωπος νομιζει εις τον σοφον· αλλ' ο συνετος πτωχος εξελεγχει αυτον. 4' Ωτιον αυτον απο του να ακουη τον νομον, και αυτη η προσευχη αυτου θελει εισθαι βδελυγμα.
εἰτε ὁργιζεται, εἰτε γελα, δεν ευρίσκει αναπαυσιν. 10 Οι ανδρες των αιματων μισουσι τον αμεμπτον· αλλ' οι ευθεις εκζητουσι την ζωην αυτου. 11 Οι ανθρωποι παντες εις τα οπισω. 12 Εαν ο διοικητης προσεχη εις λογους ψευδεις, παντες οι υπηρεται αυτου γινονται ασεβεις. 13 Πενης και δανειστης συναπαντωνται· ο Κυριος φωτιζει αμφοτερων. 14 Εαν ο διοικητης προσεχη εις λογους ψευδεις, παντες οι υπηρεται αυτου γινονται ασεβεις. 15 Παιδευε τον υιον σου και θελει φερει αναπαυσιν εις σε· και θελει φερει ηδονην εις την ψυχην σου. 16 Ο διοικητης προσεχη εις λογους ψευδεις, παντες οι υπηρεται αυτου γινονται ασεβεις. 17 Παιδευε τον υιον σου και θελει φερει αναπαυσιν εις σε· και θελει φερει ηδονην εις την ψυχην σου. 18 Ο διοικητης προσεχη εις λογους ψευδεις, παντες οι υπηρεται αυτου γινονται ασεβεις. 19 Παιδευε τον υιον σου και θελει φερει αναπαυσιν εις σε· και θελει φερει ηδονην εις την ψυχην σου. 20 Εαν ο διοικητης προσεχη εις λογους ψευδεις, παντες οι υπηρεται αυτου γινονται ασεβεις. 21 Παιδευε τον υιον σου και θελει φερει αναπαυσιν εις σε· και θελει φερει ηδονην εις την ψυχην σου. 22 Ο διοικητης προσεχη εις λογους ψευδεις, παντες οι υπηρεται αυτου γινονται ασεβεις. 23 Παιδευε τον υιον σου και θελει φερει αναπαυσιν εις σε· και θελει φερει ηδονην εις την ψυχην σου. 24 Ο διοικητης προσεχη εις λογους ψευδεις, παντες οι υπηρεται αυτου γινονται ασεβεις. 25 Εαν ο διοικητης προσεχη εις λογους ψευδεις, παντες οι υπηρεται αυτου γινονται ασεβεις. 26 Εαν ο διοικητης προσεχη εις λογους ψευδεις, παντες οι υπηρεται αυτου γινονται ασεβεις. 27 Εαν ο διοικητης προσεχη εις λογους ψευδεις, παντες οι υπηρεται αυτου γινονται ασεβεις. 28 Εαν ο διοικητης προσεχη εις λογους ψευδεις, παντες οι υπηρεται αυτου γινονται ασεβεις. 29 Εαν ο διοικητης προσεχη εις λογους ψευδεις, παντες οι υπηρεται αυτου γινονται ασεβεις. 30 Εαν ο διοικητης προσεχη εις λογους ψευδεις, παντες οι υπηρεται αυτου γινονται ασεβεις.

Chapter 30

1 Οι λογοι του Αγουρ, υιου του Ιακαι· τουτεστιν ο χρησμος, τον οποιον ο ανθρωπος ελαλησε προς τον Ιθιηλ, προς τον Ιθιηλ και τον Ουκαλ. 2 Βεβαιως εγω ειμαι ο αφρονεστερος των ανθρωπων, και φρονησις ανθρωπου δεν υπαρχει εν εμοι· και δεν εμαθον την σοφιαν, ουτε εξευρω την γνωσιν των αγιων. 3 Τις ανεβη εις τον ουρανον και κατεβη; τις συνηγαγε τον ανεμον εν ταις χερσιν αυτου; τις εδεσμευσε τα υδατα εν ιματιω; τις εστερεωσε παντα τα ακρα της γης; τι το ονομα αυτου; και τι το ονομα του υιου αυτου, εαν εξευρης; 4 Πας λογος Θεου ειναι δεδοκιμασμενος· ειναι ασπις εις τους πεποιθοτας επ' αυτον. 5 Μη προσθεσης εις τους λογους αυτου· μηποτε σε εξελεγξη, και ευρεθης ψευστης. 6 Δυο ζητω παρα σου· μη αρνηθης ταυτα εις εμε πριν αποθανω. 7 Ματαιοτητα και λογον ψευδη απομακρυνε απ' εμου· πτωχειαν και πλουτον μη δωσης εις εμε· τρεφε με με αυταρκη τροφην. 8 Μηποτε χορτασθω και σε αρνηθω και ειπω, Τις ειναι ο Κυριος; η μηποτε ευρεθεις πτωχος κλεψω και λαβω το ονομα του Θεου μου επι ματαιω. 9 Μη καταλαλει υπηρετην προς τον θεου αυτου· μηποτε σε καταρασθη και ευρεθης ενοχος. 10 Υπαρχει γενεα, ητις καταραται τον πατερα αυτης και δεν ευλογει την μητερα αυτης. 11 Υπαρχει γενεα, καθαρα εις τους οφθαλμους αυτης, και δεν ευλογει την μητερα αυτης. 12 Υπαρχει γενεα, καθαρα εις τους οφθαλμους αυτης, και δεν ευλογει την μητερα αυτης.
ειναι οι οφθαλμοι και τα βλεφαρα αυτης επηρμενα. 14Υπαρχει γενεα, της οποιας οι οδοντες ειναι ρομφαιαι και οι μυλοδοντες μαχαιραι, δια να καταφτωχουσαι τους πτωχους της γης και τους ενδεεις εκ μεσου των ανθρωπων. 15Η βδελλα εχει δυο θυγατρας, αιτινες φωναζουσι, Φερε, φερε. Τα τρια ταυτα δεν χορταινουσι ποτε, μαλιστα τεσσαρα δεν λεγουσι ποτε, Αρκει. 16Η βδελλα εχει δυο θυγατρας, αιτινες φωναζουσι, Φερε, φερε. Τα τρια ταυτα δεν χορταινουσι ποτε, μαλιστα τεσσαρα δεν λεγουσι ποτε, Αρκει. 17Τον οφθαλμον, οστις εμπαιζει τον πατερα αυτου και καταφρονει να υπακουση εις την μητερα αυτου, οι κορακες της φαραγγος θελουσι εκβαλει και οι νεοσσοι των αετων θελουσι φαγει. 18Τα τρια ταυτα ειναι θαυμαστα εις εμε, μαλιστα τεσσαρα δεν εννοω· 19Τα ιχνη του αετου εις τον ουρανον· τα ιχνη του οφεως επι του βραχου· τα ιχνη του πλοιου εν μεσω της θαλασσης· και τα ιχνη του ανθρωπου εν τη νεοτητι. 20Τοιαυτη ειναι η οδος της μοιχαλιδος γυναικος· τρωγει και σπογγιζει το στομα αυτης, και λεγει, Δεν επραξα ανομιαν. 21Δια τρια η γη ταραττεται, μαλιστα δια τεσσαρα, τα οποια δεν δυναται να υποφερη· 22Δια τον δουλον, οταν βασιλευση· και τον αφρονα, οταν χορτασθη αρτον· 23Δια την μισητην γυναικα, οταν υπανδρευθη· και την δουλην, οταν εκδιωξη την κυριαν αυτης. 24Τα τεσσαρα ταυτα ειναι ελαχιστα επι της γης, ειναι ομως σοφωτατα· 25οι μυρμηκες, οιτινες ειναι λαος αδυνατος αλλ' εν τω θερει ετοιμαζουσι την τροφην αυτων· 26οι χοιρογρυλλιοι, οιτινες ειναι λαος ανισχυρος αλλα καμνουσι τους οικους αυτων επι βραχου· 27αι ακριδες, αιτινες δεν εχουσι βασιλεα αλλ' εκβαινουσι πασαι ομου κατα ταγματα· 28ο ασκαλαβος, οστις βασταζεται εν ταις χερσιν αυτου, και διατριβει εν τοις παλατιοις των βασιλεων. 29Τα τρια ταυτα βαδιζουσι καλως, μαλιστα τεσσαρα περιπατουσιν ευπρεπως· 30Ο λεων, οστις ειναι ο ισχυροτερος των ζωων, και δεν στρεφει απο προσωπου τινος· 31Ο αλεκτωρ, ο τραγος ετι· και ο βασιλευς, περικεκυκλωμενος υπο του λαου αυτου. 32Εαν επραξας αφρονως υψονων σεαυτον, και εαν εβουλευθης κακον, βαλε χειρα επι στοματος. 33Διοτι οστις κτυπα το γαλα, εκβαλλει βουτυρον· και οστις ερεθιζει οργην, εξαγει μαχας.

Chapter 31

1Οι λογοι του βασιλεως Λεμουηλ, ο χρησμος, τον οποιον η μητηρ αυτου εδιδαξεν αυτον. 2Τι, υιε μου; και τι, τεκνον της κοιλιας μου; και τι, υιε των ευχων μου; 3Μη δωσης τας δυναμεις σου εις τας γυναικας, μηδε τας οδους σου εις τας αφανιστριας των βασιλεων. 4Δεν ειναι των βασιλεων, Λεμουηλ, δεν ειναι των βασιλεων να πινωσιν οινον, ουδε των ηγεμονων, σικερα· 5μηποτε πιοντες λησμονησωσι τον νομον και διαστρεψωσι την κρισιν τινος τεθλιμμενου. 6Διδετε σικερα εις τους τεθλιμμενους, και οινον εις τους πεπικραμενους την ψυχην· 7δια να πιωσι και να λησμονησωσι την πτωχειαν αυτων και να μη ενθυμωνται πλεον την δυστυχιαν αυτων. 8Ανοιγε το στομα σου ηπερ του αφωνου, ηπερ της κρισεως παντων των εγκαταλελειμμενων. 9Ανοιγε το στομα σου, κρινε δικαιως, και υπερασπιζου τον πτωχον και τον ενδεη. 10Γυναικα εναρετον τις θελει ευρει; διοτι η τοιαυτη ειναι πολυ τιμωτερα δια της γης και του ανθρωπου. 11Η καρδια του ανδρος αυτης θαρρει
επ' αυτην, και δεν θελει στερεισθαι αφθονιας. 12 Θελει φερει εις αυτον καλον και ουχι κακον, πασας τας ημερας της ζωης αυτης. 13 Ζητει μαλλιον και λιναριον και εργαζεται ευχαριστως με τας χειρας αυτης. 14 Ειναι ως τα πλοια των εμπορων· φερει την τροφην αυτης απο μακροθεν. 15 Και εγειρεται ενω ειναι ετι νυξ και διδει τροφην εις τον οικον αυτης, και έργα εις τας θεραπαινας αυτης. 16 Ζωνει την οσφυν αυτης με δυναμιν, και ενισχυει τους βραχιονας αυτης. 17 Δεν φοβειται την χιονα δια τον οικον αυτης· διοτι πας ο οικον αυτης ειναι ενδεδυμενοι διπλα. 18 Αισθανεται οτι το εμποριον αυτης ειναι καλον· ο λυχνος αυτης δεν σβυνεται την νυκτα. 19 Βαλει τας χειρας αυτης εις το αδρακτιον και κρατει εν τη χειρι αυτης την ηλακατην. 20 Ανοιγει την χειρα αυτης εις τους πτωχους και εκτεινει τας χειρας αυτης προς τους ενδεεις. 21 Δεν φοβειται την χιονα δια τον οικον αυτης· και δεν φοβειται την ηλακατην. 22 Δεν φοβειται την χιονα δια τον οικον αυτης· και δεν φοβειται την ηλακατην. 23 Επαγρυπνει εις την κυβερνησιν του οικου αυτης και αρτον οκνηριας δεν τρωγει.

Ecclesiastes

Chapter 1

1 Λογοι του Εκκλησιαστου, υιου του Δαβιδ, βασιλεως εν Ιερουσαλημ. 2 Ματαιοτης ματαιοτητων, ειπεν ο Εκκλησιαστης· ματαιοτης ματαιοτητων, τα παντα ματαιοτης. 3 Τις ωφελεια εις τον ανθρωπον εκ παντος του μοχθου αυτου, τον οποιον μοχθει υπο τον ηλιον; 4 Γενεα υπαγει, και γενεα ερχεται· η δε γη διαμενει εις τον αιωνα. 5 Και ανατελει ο ηλιος, και δυει ο ηλιος· και σπευδει προς τον τοπον αυτου, οθεν ανετειλεν. 6 Υπαγει προς τον νοτον ο ανεμος, και επιστρεφει προς τον βορραν· ακαταπαυστως περιστρεφομενος υπαγει, και επανερχεται επι τους κυκλους αυτου, ο ανεμος. 7 Παντες οι ποταμοι υπαγουσιν εις την θαλασσαν, και η θαλασσα ποτε δεν γεμιζει· εις τον τοπον οθεν ρεουσιν οι ποταμοι, εκει παλιν επιστρεφονται, δια να υπαγωσι. 8 Παντα τα πραγματα ειναι εν κοπω· δεν δυναται ανθρωπος να εκφραση τουτο· ο οφθαλμος δεν χορταινει βλεπων, και το ωτιον δεν γεμιζει ακουον. 9 Ο, τι εγεινε, τουτο παλιν θελει γεινει· και ο, τι συνεβη, τουτο παλιν θελει συμβη· και δεν ειναι ουδεν νεον υπο τον ηλιον. 10 Υπαρχει πραγμα, περι του οποιου δυναται τις να ειπη, Ιδε, τουτο ειναι νεον; τουτο εγεινε νηδι εις τους αιωνας οιτινες υπηρξαν προ ημων.
Δεν είναι μνήμη των προγεγονότων, ούτε θελεί εισθαί μνήμη των επιγεγονόντων μετά ταύτα, εἰς τοὺς μελλόντας να υπάρξωσιν επειτα. Ἐγὼ ο Εκκλησιαστής εσταθην βασιλευς επι τον Ισραηλ εν Ιερουσαλημ. καὶ εδώκα την καρδιαν μου εἰς το να εκζητησω καὶ να ερευνησω διὰ της σοφίας περί παντων των γινομενών υπὸ τον ουρανον τον οχληρον τουτον πορευσομαι ο Θεος εδώκεν εἰς τοὺς υιους των ανθρωπων, διὰ να μοχθωσιν εν αὐτω. Εἰδὼν παντα τα εργα τα γινομενα υπο τον ηλιον, καὶ ιδον, τα παντα ματαιοτης και θλιψις πνευματος. Το στρεβλον δεν δυναται να γεινη ευθες, και αι ελλειψεις δεν δυνανται να αριθμηθωσιν. Εγω ελαλησα εν τη καρδια μου λεγων, Ιδου, εγω εμεγαλυνθην και ηυξηνθην εις σοφιαν υπερ παντας τους υπαρξαντας προ εμου εν Ιερουσαλημ, και η καρδια μου απηλαυσε πολλην σοφιαν και γνωσιν. Και εδώκα την καρδιαν μου εἰς το να γνωριση σοφιαν και εις το να γνωριση ανοησιαν και αφροσυνην· πλην εγνωρισα οτι και τουτο ειναι θλιψις πνευματος. Διοτι εν πολλη σοφια ειναι πολλη λυπη· και οστις προσθειει γνωσιν, προσθεται πονον.

Chapter 2

Ἐγὼ ειπα εν τη καρδια μου, Ελθε τωρα, να σε δοκιμασω δι' ευφροσυνης· και εντρυφα εις αγαθα· και ιδου, και τουτο ματαιοτης. Ειπα περι του γελωτος, Ειναι μωρια· και περι της χαρας, Τι ωφελει αυτη; Εσκεφθην εν τη καρδια μου να ευφραινω την σαρκα μου με οινον, ενω ετι η καρδια μου ησχολειτο εις την σοφιαν· και να κρατησω την μωριαν, εωσου ιδω τι ειναι το αγαθον εις τους υιους των ανθρωπων, δια να καμνωσιν αυτο υπο τον ουρανον πασας τας ημερας της ζωης αυτων. Εκαμον πραγματα μεγαλα εις εμαυτον· ωκοδομησα εις εμαυτον οικιας· εφυτευσα δι' εμαυτον αμπελωνας. Εκαμον δι' εμαυτον κηπους και παραδεισους και εφυτευσα εν αυτοις δενδρα παντος καρπου. Εκαμον δι' εμαυτον δεξαμενας υδατων, δια να ποτιζω εξ αυτων το αλσος το καταφυτον εκ δενδρων. Απεκτησα δουλους και δουλας και ειχον δουλους οικογενεις· απεκτησα ετι αγελας και ποιμνια περισσοτερα υπερ παντας τους υπαρξαντας προ εμου εν Ιερουσαλημ. Συνηθροισα εις εμαυτον και αργυριον και χρυσιον και εκλεκτα κειμηλια βασιλεων και τοπων· απεκτησα εις εμαυτον αδονασ και αδουσας και τα εντρυφηματα των υιων των ανθρωπων, παν ειδος παλλακιδων. Και εμεγαλυνθην και ηυξηνθην υπερ παντας τους υπαρξαντας προ εμου εν Ιερουσαλημ' και η σοφια μου εμενεν εν εμοι. Και παν ο, τι εξητησαν οι οφθαλμοι μου, δεν ηρνηθην εις αυτους· δεν εμποδισα την καρδιαν μου απο παντος ευφροσυνης, διοτι η καρδια μου ευφραινετο εις παντας τους μοχθους μου· και τουτο ητο η μερις μου εκ παντος του μοχθου μου. Και παρετηρησα εγω εν πασι τοις εργοις μου τα οποια εκαμον αι χειρες μου, και εν παντι τω μοχθω τον οποιον εμοχθησα, και ιδου, τα παντα ματαιοτης και θλιψις πνευματος, και ουδεν οφελος υπο τον ηλιον. Και εστραφην εγω δια να παρατηρησω την σοφιαν και την αφροσυνην· διοτι τι θελει καμει ανθρωπος ελθων μετα τον βασιλεα; ο, τι εκαμον ηδη. Και εγω ειδον οτι η σοφια υπερεχει της αφροσυνης, καθως το φως υπερεχει του σκοτους. Του σοφου οι οφθαλμοι ειναι εν τη κεφαλη αυτου, ο δε αφρων περιπατει εν τω σκοτει· πλην εγω εγνωρισα
ετι οτι εν συναντημα θελει συναντησει εις παντας τουτους. 15Δια τοτε ειπα εγω εν τη καρδια 
νου, Καθωσ συμβαινει εις τον αφρονα, ουτω θελει συμβη και εις εμε' δια τι λοιπον εγω να 
γεινω σοφωτερος; οθεν εσυμπερανα παλιν εν τη καρδια μου, οτι και τοτε ειναι ματαιοτης. 16Διοτ 
δεν θελει μενει διαπαντος η μνημη του σοφου ουδε του αφρονος' επειδη εν ταις επερχομενας ημεραις 
τα παντα θελουσι πλεον λησμονηθη. Και πως θελει αποθεανει ο σοφος μετα του αφρονος; 17Δι 
τοτο εμισησα την ζωην, διοτι δια τον αφρονα ηαριει εις εμε τα εργα τα γενομενα υπο τον ηλιον'. 
επειδη τα παντα ματαιοτης και θλιψις πνευματος. 18Εμισησα ετι εγω παντα τον μοχθον μου, τον 
οποιον ειχον μοχθησει υπο τον ηλιον' διοτι αφινω αυτου εις τον ανθρωπον οστις θελει σταθη 
σταθη. οθεν εσυμπερανα παλιν εν τη καρδια μου, οτι και τοτο ειναι ματαιοτης.
19Και τις οιδεν αν θελη εισθαι σοφος η αφρων; και ομως θελει εξουσιασει επι παντος 
του μοχθου μου, τον οποιου ειχον μοχθησει υπο τον ηλιον' διοτι διαπαντος η μνημη του σοφου ουδε 
του αφρονος· επειδη εν ταις επερχομεναις ημεραις τα παντα θελουσι πλεον λησμονηθη. Και πως θελει απο 
θανει ο σοφος μετα του αφρονος; 20Εγω έγειναι σοφωτερος μοι γεινω 
σταθη μετ' εμε. 21Διοτι δεν 
θελει μενει διαπαντος η μνημη του σοφου ουδε του αφρονος· επειδη εν ταις επερχομεναις ημεραις 
τα παντα θελουσι πλεον λησμονηθη. Και πως θελει αποθανει ο σοφος μετα του αφρονος; 22Διοτι 
τις θελει φαγει και τις θελει 
εντρυφησει υπερ εμε; 23Επειδη πασαι αι ημεραι αυτου ειναι πονος, και οι μοχθοι αυτου λυπη· και την 
νυκτα ετι η καρδια αυτου δεν κοιμαται· ειναι και τουτο ματαιοτης.
24Δεν ειναι αγαθον εις τον ανθρωπον 
να τρωγη και να πινη και να καμνη την ψυχην αυτου να απολαμβανη καλον εκ του μοχθου αυτου; και 
τοτο ειδον εγω, οτι ειναι απο της χειρος του Θεου. 25Διοτι τις θελει φαγει και τις θελει 
εντρυφησει υπερ εμε; 26Επειδη ο Θεος εις τον ανθρωπον τον αρεστον ενωπιον αυτου διδει σοφιαν 
και γνωσιν και χαραν· εις δε τον αμαρτωλον διδει περισπασμον, εις το να προσθετη και να 
επισωρευη, δια να δωση αυτα εις τον αρεστον ενωπιον αυτου· και τοτο ματαιοτης και θλιψις 
πνευματος.

Chapter 3

1Χρονος ειναι εις παντα, και καιρος παντι πραγματι υπο τον ουρανον. 2Καιρος του γεννασθαι 
και καιρος του αποθνησκειν' καιρος του φυτευειν και καιρος του εκριζονειν το πεφυτευμενον· 3καιρος 
του αποκτεινειν και καιρος του ιατρευειν' καιρος του καταστρεφειν και καιρος του σοφου εις τους υιους των ανθρωπων δια να μοχθωσιν εν 
αυτω. 11Τα παντα εκαμε καλα εν τω 
καιρω εκαστου' και τον κοσμον υπεβαλεν εις την διανοιαν 

769
αυτών, χωρίς ο ανθρώπος να δύναται να εξερευνήσει απ' αρχής μέχρι τέλους το εργον, το οποίον ο Θεός εκαμεν. Εγνωρίσα στις παντα ο Θεός εκαμεν, ο άνθρωπος να δυναται να εξιχνιαση απ' αρχης μεχρι τελους το εργον, το οποιον ο Θεος εκαμεν. Και ετι το να τρωγη πας ανθρωπος και να πινη και να απολαμβανη καλον εκ παντος του μοχθου αυτου, ειναι χαρισμα Θεου. Εγνωρίσα στις παντα ο Θεος εκαμεν, τα αυτα θαλωσιν εισδαι διαπαντος· δεν ειναι δυνατον να προσθεση τις εις αυτα ουδε να αφαιρηση απ' αυτων· και ο Θεος εκαμεν· το να τρωγη πας ανθρωπος και να πινη και να απολαμβανει καλον εκ παντος του μοχθου αυτου, ειναι χαρισμα Θεου. Εγνωρισα στις παντας αυτους, ειμη να ευφραινηται τις και να καμνη καλον εν τη ζωη αυτου. Και ετι το να τρωγης πας ανθρωπος και να πινης και να απολαμβανει καλον εκ παντος του μοχθου αυτου, ειναι χαρισμα Θεου. Εγνωρισα στις παντας αυτους, ειμη να ευφραινηται τις και να καμνη καλον εν τη ζωη αυτου. Και ετι το να τρωγης πας ανθρωπος και να πινης και να απολαμβανει καλον εκ παντος του μοχθου αυτου, ειναι χαρισμα Θεου. Εγνωρισα στις παντας αυτους, ειμη να ευφραινηται τις και να καμνη καλον εν τη ζωη αυτου. Και ετι το να τρωγης πας ανθρωπος και να πινης και να απολαμβανει καλον εκ παντος του μοχθου αυτου, ειναι χαρισμα Θεου. Εγνωρισα στις παντας αυτους, ειμη να ευφραινηται τις και να καμνη καλον εν τη ζωη αυτου.
εἰς τὸν ἐνα, ὅστις πεσῆ καὶ δὲν εχῇ δεύτερον να σηκωσῆ αυτον. 11Παλιν, εαν δυο πλαγιασωσιν
ομοι, τοτε θερμαινονται· ο εις ομως πως θελει θερμανθη; 12Και εαν τις υπερισχυση κατα του ενος,
οι δυο θελουσι αντισταθης εις αυτον· και το τριπλουν σχοινιον δεν κοπτεται ταχεως. 13Καλητερον
πτωχον και σοφον παιδιον παρα βασιλευς γερων και αφρων, ὅστις δεν ειναι πλεον επιδεκτικος
νουθεσιας·
14οτι το μεν εξερχεται εκ του οικου των δεσμων δια να βασιλευση· ο δε και βασιλευς
gεννηθης καθισταται πενης. 15Ειδον παντας τους ζωντας τους περιπατουντας υπο τον ηλιον,
μετα του υιου, του δευτερου, ὅστις θελει σταθη αντ' αυτου. 16Δεν υπαρχει τελος εις παντα τον
λαιον, εις παντας τους προυπαρξαντας αυτων· αλλα ουδε τοις μετα ταυτα θελουσιν ευφρανθη εις
αυτον· λοιπον και τοιτο ματαιοτης και θλιψις πνευματος.

Chapter 5
1Φυλαττε τον ποδα σου, οταν υπαγης εις τον οικον του Θεου· και προθυμου μαλλον να ακουης,
pαρα να προσφερης θυσιαν αφρονων, οιτινες δεν αισθανονται οτι πραττουσι κακως. 2Μη σπευδε
dια του στοματος σου, και η καρδια σου ας μη επιταχυνη να προφερη λογον ενωπιον του Θεου·
dιοτι ο Θεος ειναι εν τω ουρανω, συ δε επι της γης· οθεν οι λογοι σου ας ηναι ολιγοι. 3Επειδη ο
μεν ονειρον ερχεται εν τω πληθει των περισπασμων· η δε φωνη του αφρονος εν τω πληθει των
λογων. 4Όταν ευχηθης ευχην εις τον Θεον, μη βραδυνης να αποδωσης αυτην· διοτι δεν ευαρεστειται
εις τους αφρονας· αποδος ο, τι ηυχηθης. 5Καλλιον να μη ευχηθης, παρα ευχηθεις να μη αποδωσης.
6Μη συγχωρης εις το στομα του να φερη επι σε αμαρτιαν· μηδε ειπης ενωπιον του αγγελου, οτι
ητο εξ αγνοιας· δια τι να οργισθη ο Θεος εις την φωνην σου και να αφανιση τα εργα των χειρων
σου; 7Η γη ωφελει υπερ παντα· και αυτος ο βασιλευς υπο των αγρων υπηρετειται.
8Εαν ιδης καταθλιψιν πενητος και παραβιασιν κρισεως και δικαιοσυνης εν τη
χωρα, μη δισεις· διοτι ονειρον ερχεται εν τω πληθει των περισπασμων· η δε φωνη του αφρονος εν τω πληθει των
λογων. 9Όταν ευχηθης ευχην εις τον Θεον, μη βραδυνης να αποδωσης αυτην· διοτι δεν ευαρεστειται
eις τους αφρονας· αποδος ο, τι ηυχηθης. 10Ο αγαπων το αργυριον δεν θελει χορτασθη αργυριου· ουδε εισοδηματων ο αγαπων την αφθονιαν·
ματαιοτης και τουτο.
11Πληθυνομενων των αγαθων πληθυνονται και οι τρωγοντες αυτα· και τις
η ωφελεια εις τους κυριους αυτων, ειμη το να θεωρωσιν αυτα δια των οφθαλμων αυτων; 12Ο
υπνος του εργαζομενου ειναι γλυκυς, ειτε ολιγον φαγη, ειτε πολυ· ο δε του πλουσιου χορτασμος
dεν αφινει αυτον να κοιμαται. 13Υπαρχει κακον θλιβερον, το οποιον ειδον υπο τον ηλιον· πλουτος
φυλαττομενος υπο του εχοντος αυτον προς βλαβην αυτου. 14Και ο πλουτος εκεινος χανεται υπο
συμφορας κακης· αυτος δε γεννα υιον και δεν οδηγης αυτον να κοιμαται. 15Υπαρχει κακον θλιβερον, το οποιον ειδον υπο τον ηλιον· πλουτος
φυλαττομενος υπο του εχοντος αυτον προς βλαβην αυτου. 16Και ο πλουτος εκεινος χανεται υπο
συμφορας κακης· αυτος δε γεννα υιον και δεν οδηγης αυτον να κοιμαται. 17Θελει προσετι
τρωγει κατα πασας αυτου τας ημερας εν σκοτει και εν πολλη λυπη και αρρωστια και βασανω.
18Ιδου, τι ειδον εγω αγαθον· ειναι καλον να τρωγη τις και να πινη και να απολαμβανη τα αγαθα
ολου του κοπου αυτου, τον οποιον κοπιαζει υπο τον ηλιον, κατα τον αριθμον των ημερων της ζωης αυτου, οσας εδωκεν ο Θεος εις αυτον· διοτι τουτο ειναι η μερις αυτου. 19Και εις οντινα ανθρωπον ο Θεος δοσας πλουτη και υπαρχοντα, εδωκεν εις αυτον και εξουσιαν να τρωγη απ' αυτων και να λαμβανη το μεριδιον αυτου και να ευφραινεται εις τον κοπον αυτου, τουτο ειναι δωρον Θεου· 20διοτι δεν θελει ενθυμεισθαι πολυ τας ημερας της ζωης αυτου· επειδη ο Θεος αποκρινεται εις την καρδιαν αυτου δι' ευφροσυνης.

Chapter 6

1Υπαρχει κακον, το οποιον ειδον υπο τον ηλιον, και τουτο συχνον μεταξυ των ανθρωπων· 2Ανθρωπος, εις τον οποιον ο Θεος εδωκε πλουτον και υπαρχοντα και δοξαν, ωστε δεν στερειται η ψυχη αυτου απο παντων οσα ηθελεν επιθυμησει· πλην ο Θεος δεν εδωκεν εις αυτον εξουσιαν να τρωγη εξ αυτων, αλλα τρωγει αυτα ξενος· και τουτο ματαιοτης και ειναι νοσος κακη. 3Εαν ανθρωπος γεννηση εκατον τεκνα και ζηση πολλα ετη, ωστε αι ημεραι των ετων αυτου να γεινωσι πολλαι, και η ψυχη αυτου δεν χορταινη αγαθου και δεν λαβη και ταφην, λεγω οτι το εξαμβλωμα ειναι καλητερον παρ' αυτον. 4Διοτι ηλθεν εν ματαιοτητι και θελει υπαγει εν σκοτει, και το ονομα αυτου θελει σκεπασθη υπο σκοτους· 5δεν ειδεν, ουδε εγνωρισε τον ηλιον, εχει ομως περισσοτεραν αναπαυσιν παρ' εκεινον, 6και δισχιλια ετη αν ζηση και καλον δεν ιδη· δεν υπαγουσι παντες εις τον αυτον τοπον; 7Πας ο μοχθος του ανθρωπου ειναι δια το στομα αυτου; και ομως η ψυχη δεν χορταινει. 8Διοτι κατα τι υπερβαινει ο σοφος τον αφρονα; κατα τι ο πτωχος, αλλα των ζωντων; 9Καλλιον ειναι να βλεπη τις δια των οφθαλμων, παρα να περιπλαναται με την ψυχην· και τουτο ματαιοτης και θλιψις πνευματος. 10Ο, τι εγεινεν, ελαβεν ηδη το ονομα αυτου, και εγνωρισθη οτι ουτος ειναι ανθρωπος· και δεν δυναται να κριθη μετα του ισχυροτερου αυτου· 11Επειδη ειναι πολλα πραγματα πληθυνοντα την ματαιοτητα, τις ωφελεια εις τον ανθρωπον; 12Διοτι τις γνωριζει τι ειναι καλον δια τον ανθρωπον εν τη ζωη, κατα πασας τας ημερας της ζωης της ματαιοτητος αυτου, τας οποιας διερχεται ως σκιαν; διοτι τις θελει απαγγειλει προς τον ανθρωπον, τι θελει εισθαι μετ' αυτον υπο τον ηλιον;

Chapter 7

1Καλλιον ονομα καλον παρα πολυτιμον μυρον· και η ημερα του θανατου παρα την ημεραν της γεννησεως. 2Καλλιον να υπαγη τις εις οικον πενθους, παρα να υπαγη εις οικον συμποσιου· διοτι τουτο ειναι το τελος παντος ανθρωπου, και ο ζων θελει βαλει αυτο εις την καρδιαν αυτου. 3Καλλιον η λυπη παρα τον γελωτα· διοτι εκ της σκυθρωποτητος του προσωπου η καρδια γινεται φαιδροτερα. 4Η καρδια των σοφων ειναι εν οικω πενθους· αλλα η καρδια των αφρωνων εν οικω ευφροσυνης. 5Καλλιον εις τον ανθρωπον να ακουη επιπληξησην ψυχου, παρα να ακουη ασμα
αφρονων· 6 διοτι καθως ειναι ο ηχος των ακανθων υποκατω του λεβητος, ουτως ο γελως του αφρονων και τουτο ματαιοτης. 7 Βεβαιως η καταδυναστεια παραλογιζει τον σοφον και το δωρον διαφθειρει την καρδιαν. 8 Καλλως το τελος του πραγματος παρα την αρχην αυτου· καλητερος παρα τον αμαρτωλον· καιρος θανατου και κακως αναπαυεται εν τω κολπω των αφρονων. 9 Μη ειπης, Τις αιτια, δια την οποιαν αι παρελθουσαι ενας καλλως ενας αμαρτωλος. 10 Μεριμνας για τη γοανη του ιερου και άλλων, και ωφελιμος εις τους ηλικιωμενους. 11 Διοτι η σοφια ειναι σκεπη, ως ειναι σκεπη το αργυρον· πλην η υπεροχη της γνωσεως ειναι, οτι η σοφια ζωοποιει τους εχοντας αυτην. 12 Θεωρει το εργον του Θεου· διοτι τις δυναται να καμη ευθες εκεινο, το οποιον αυτος εκαμε; 13 Θεωρει τον θεον· διοτι καθως ειναι ο θυμος η ανθρωπος αναστηνει εν τω κολπω των αφρονων. 14 Μη ειπης, Τις αιτια, δια την οποιαν αι παρελθουσαι ενας καλλως ενας αμαρτωλος. 15 Θεωρει τον θεον· διοτι δεν ερωτας φρονιμως περι τουτου. 16 Η σοφια ειναι καλη ως η κληρονομια, και ωφελιμος εις τους βλεποντας τον ηλιον. 17 Διοτι η σοφια ειναι σκεπη, ως ειναι σκεπη το αργυρον· πλην η υπεροχη της γνωσεως ειναι, οτι η σοφια ζωοποιει τους εχοντας αυτην. 18 Θεωρει τον θεον· διοτι τις δυναται να καμη ευθες εκεινο, το οποιον αυτος εκαμε; 19 Μη σπευδε ο τελος του πραγματος παρα την αρχην αυτου· καλητερος παρα τον υψηλοφρονα. 20 Μη ειπης, Τις αιτια, δια την οποιαν αι παρελθουσαι ενας καλλως ενας αμαρτωλος. 21 Μη γινου δικαιος παραπολυ· και μη εους αμαρτωλος. 22 Μη γινου κακος παραπολυ· και μη εους αμαρτωλος. 23 Μη γινου δικαιος παραπολυ. 24 Μη γινου κακος παραπολυ. 25 Μη γινου κακος παραπολυ. 26 Μη γινου κακος παραπολυ. 27 Μη ειπης, Τις αιτια, δια την οποιαν αι παρελθουσαι ενας καλλως ενας αμαρτωλος. 28 Μη ειπης, Τις αιτια, δια την οποιαν αι παρελθουσαι ενας καλλως ενας αμαρτωλος. 29 Μη ειπης, Τις αιτια, δια την οποιαν αι παρελθουσαι ενας καλλως ενας αμαρτωλος.
συμβουλεύω να φυλάττεις την προσταγήν του βασιλέως, και δια τον ορκόν του Θεού. 3 Μη σπευδείς να φυγής απ' τα της μη μεμνημένης εις πραγμά κακών, διότι παν ο, τι θέλεις, καμνει. 4 Εν τω λόγω του βασιλέως είναι εξούσια· και τις θελεί ειπει προς αυτόν, Τι καμνεις; 5 Ο φυλαττών την προσταγήν δεν θελει δοκιμασει πραγμά κακών και η καρδία του σώφρου γνωρίζει τον καιρόν και τον τρόπον. 6 Πάντα πραγματί είναι καίρος και τρόπος; οθεν η αθλιότης του ανθρώπου είναι πολλή επ' αυτόν; 7 διότι δεν γνωρίζει τι θελει συμβει· επειδή τις δυνατει να απαγγελη προς αυτον πως θελει ακολουθείσει· 8 εν τω λόγω του βασιλέως είναι εξουσία· και τις θελει ειπει προς αυτον, Τι καμνεις; 9 Ο φυλαττων την προσταγήν δεν θελει δοκιμασει πραγμα κακον· και η καρδια του σοφου γνωριζει τον καιρον και τον τροπον.

Chapter 9

1 Διότι απαν τοτε εσκεφθην εν τη καρδια μου, δια να εξιχνιασω απαν τοτε, οτι οι δικαιοι και οι σοφοι, και τα εργα αυτων, ειναι εις χειριν του Θεου· δεν υπαρχει ανθρωπος γνωριζων, ειτε αγαπη θελει εις θελει εις μισον· τα παντα ειναι εμπροσθεν αυτων. 2 Παντα συμβαίνουσιν επισης εις παντας· εν συναντησει ειναι εις τον δικαιον και εις τον ασεβη, εις τον αγαθον και εις τον ακαθαρτον, και εις τον θυσιαζοντα και εις τον μη θυσιαζοντα· ως ο αγαθος, ουτω και ο αμαρτωλος· ο ομοιον ως ο φοβουμενος τον Θεον.
γινομένων υπὸ τὸν ἥλιον, οτι εν συναντήμα ται ειναι εἰς παντας· και μαλιστα η καρδία των ὧν των ἀνθρώπων ειναι πλήρης κακιας, και αφροσυνη ειναι εν τη καρδία αυτων ενοσος ζωσί, και μετα ταυτα υπάγουσι προς τους νεκρους. 4 Διοτι εις τον εχοντα κοινωνιαν μεταξυ παντων των ζωντων ειναι καλήτερα παρα λεοντα νεκρον. 5 Διοτι οι ζωντες γνωριζουσιν οτι θελουσι αποθανει· αλλ' οι νεκροι δεν γνωριζουσιν ουδεν ουδε εχουσι πλεον απολαυσιν επειδη το μνημοσυνον αυτων ελησμονηθη. 6 Ετι και η αγαπη αυτων και το μισος αυτων και ο φθονος αυτων ηδη εχαθη· και δεν θελουσι εις τον αιωνα μεριδα εις παντα σα γινονται υπο τον ἥλιον. 7 Υπαγε, φαγε τον αρτον σου εν ευφροσυνη και πιε τον οινον σου εν ευθυμω καρδια· διοτι ηδη ο Θεος ευαρεστειται εις τα εργα σου. 8 Εν παντι καιρω ας ηναι λευκα τα ιματια σου· και ελαιον ας μη εκλειψη απο της κεφαλης σου. 9 Χαιρου ζωην μετα της γυναικος, την οποιαν ηγαπησας, πασας τας ημερας της ζωης της ματαιοτητος σου, αιτινες σοι εδοθησαν υπο τον ἥλιον, πασας τας ημερας της ματαιοτητος σου· διοτι τουτο ειναι εις τη ζωη και εν τω μοχθω σου. 10 Παντα σα ευρεθη η μερις σου εν τω αδη οπου υπαγεις. 11 Επεστρεψα και ειδον υπο τον ἥλιον, οτι ο δρομος δεν ειναι εις τους ταχυποδας, ουδε ο πολεμος εις τους δυνατους, αλλ' ουδε ο αρτος εις τους σοφους, αλλ' ουδε τα πλουτη εις τους νοημονας, αλλ' ουδε η χαρις εις τους αξιους· διοτι καιρος και περιστασις συναντα εις παντας αυτους. 12 Διοτι ουδε ο ανθρωπος γνωριζει τον καιρον αυτου· καθως οι ιχθυες οιτινες πιανονται εν κακω δικτυω, και καθως τα πτηνα, τα οποια πιανονται εν παγιδι, ουτω παγιδευονται οι υιοι των ανθρωπων εν καιρω κακω οταν εξαιφνης επελθη επ' αυτους. 13 Και ταυτην την σοφιαν ειδον υπο τον ἥλιον, και εφανη εις εμε μεγαλη· 14 Ητο μικρα πολις και ανδρες εν αυτη ολιγοι· και ηλθε κατ' αυτης βασιλευς μεγας και επολιορκησεν αυτην και ωκοδομησεν εναντιον αυτης προχωματα μεγαλα· 15 αλλ' ουδε ο πτωχος και αργος δια της σοφιας αυτου ηλευθερωσε την πολιν· πλην ουδενες επεσω εκεινον ανθρωπον. 16 Τοτε εγω ειπα, Η σοφια ειναι καλητερα παρα τα οπλα του πολεμου· εις δε αμαρτωλος αφανιζει μεγαλα καλα. 

Chapter 10

1 Μυιαι αποθνησκουσαι καινουσι το μυρον του μυρεψου να βρωμα, να αναβραζη· και μικρα αφροσυνη ατιμαζει τον εν υποληψει επι σοφια και τιμη. 2 Η καρδια του σοφου ειναι εν τη δεξια αυτου· η δε καρδια του αφρονος εν τη αριστερα αυτου. 3 Και ετι οταν ο αφρων περιπατησε εν τη σοφιας αυτου, και αυτος δια της σοφιας αυτου λευθερωσε την πολιν· πλην ουδες επεσω εκεινον ανθρωπον. 4 Εαν το πνευμα του ημεμονος εγερθη εναντιον σου, μη αφησης τον τοπον σου· διοτι τη γλυκυτης καταπαυει αμαρτιας μεγαλας. 5 Ειναι κακον το οπλιν ειδον υπο τον ἥλιον, λαθος, λεγω, προερχομενον απο του
εξουσιαστον· 6οτι ο αφρων βαλλεται εις μεγαλας αξιας, οι δε πλουσιοι καθηναι εν ταπεινω τοπω. 7Ειδον δουλους εφ' ιππων και αρχοντας περιπατουντας ως δουλους επι της γης. 8Οστις σκαπτει λακκον, θελει πεσει εις αυτον· και οις χαλα χάρακι, εορις θελει δαγκασει αυτον. 9Ο μετακινων λιθους θελει βλαφθη υπ' αυτων· οις χαλα θελει δαγκασει αυτον. 10Εαν ο σιδηρος αμβλυνθη και δεν ακονιση την κοψιν αυτου, πρεπει να προσθεση δυναμιν· η σοφια δε ειναι ωφελιμος προς διευθυνσιν.

Chapter 11

1Ριψον τον αρτον σου επι προσωπον των υδατων· διοτι δεν εξευρεις τι υπαγωσιν εις την πολιν. 2Δος μεριδιον εις επτα και ετι εις οκτω· διοτι δεν εξευρεις τι κακον θελει ευθυμησιν σου. 3Εαν τα νεφη ηναι πληρη, θελουσι διαχυσει βροχην επι την γην· και εαν δενδρον πεση προς τον νοτον η προς τον βορραν, εν τω τοπω οπου πεση το δενδρον, εκει θελει μεινει. 4Οστις παρατηρει τον ανεμον, δεν θελει σπειρει· και οστις θεωρει τα νεφη, δεν θελει θερισει. 5Καθως δεν γνωριζεις τις η οδος του ανεμου ουδε τινι τροπω μορφονται τα οστα εν τη κοιλια της κυοφορουσης, ουτω δεν γνωριζεις τα εργα του Θεου, οστις καμνει τα παντα. 6Σπειρε τον σπορον σου το πρωι, και την εσπεραν ας μη ησυχαση η χειρ σου· διοτι δεν εξευρεις τι θελει ευθυμησιν σου. 7Γλυκυ βεβαια ειναι το φως, και ευαρεστον εις τους οφθαλμους να βλεπωσι τον ηλιον· αλλα και εαν ο ανθρωπος ζηση ετη πολλα και ευφραινηται εν πασι τουτοις, ας ενθυμηθη ομως τας ημερας του σκοτους, οτι θελουσιν εισθαι πολλαι. Παντα τα συμβαινοντα ματαιοτης. 8Ευφραινου, νεανισκε, εν τη νεοτητι σου· και η καρδια σου ας ενθυμηθη εις τη νεοτητι σου· και να περιπατει κατα την ορασιν των οφθαλμων σου· πλην εξευρε, οτι δια παντα ταυτα ο Θεος θελει σε φερει εις κρισιν. 9Και αφαιρεσον τον θυμον απο της καρδιας σου, και απομακρυνον την πονηριαν απο της σαρκος σου· διοτι η νεοτης και η παιδικη ηλικια ειναι ματαιοτης.
Chapter 12

1Και ενθυμου τον Πλαστην σου εν ταις ημεραις της νεοτητος σου· πριν ελθωσιν αι κακαι ημεραι, και φθασωσι τα ετη εις τα οποια θελεις ειπει, Δεν εχω ευχαριστησιν εις αυτα· 2πριν σκοτισθη ο ηλιος και το φως και σεληνη και οι αστερες, και επανελθωσι τα νεφη μετα την βροχην· 3οτε οι φυλακες της οικιας θελουν τρεμει, και οι ανδρες οι ισχυροι θελουν κλονιζεσθαι, και αι αλεθουσαι θελουν αμαυρωθηναι· 4και αι θυραι θελουν κλεισθη εν τη οδω, οτε θελουν η φωνη της αλεθουσης εις αυτα. 5οτε σκοτισθη ο ηλιος και το φως και σεληνη και οι αστερες, και επανελθωσι τα νεφη μετα την βροχην· 6οτε οι φυλακες της οικιας θελουν τρεμει, και οι ανδρες οι ισχυροι θελουν κλονιζεσθαι, και αι αλεθουσαι θελουν αμαυρωθηναι. 7και αι θυραι θελουν κλεισθη εν τη οδω, οτε θελει ασθενησει η φωνη της αλεθουσης, και ο ανθρωπος θελει εξεγειρεσθαι εις την γην την ατονισωσιν· 8οτε θελουν φοβεισθαι το υψος και θελουν τρεμει εν τη οδω· οτε η αμυγδαλεα θελει ανθησει και η ακρις θελει προξενει βαρος και η ορεξις θελει εκλειψει· διοτι ο ανθρωπος υπαγει εις τον αιωνιον οικον αυτου και οι πενθουντες περικυκλουσι τας οδους. 9πριν μετα τα ανθρωπους αλυσος και σπαση ο λυχνος ο χρυσους η συντριφθη η υδρια εν τη πηγη η χαλαση το τροχος εν τω φρεατι, 10και επιστρεψη το χωμα εις την γην, καθως ητο, και το πνευμα επιστρεψη εις τον Θεον, οστις εδωκεν αυτο. 11Ματαιοτης ματαιοτητων, ειπεν ο Εκκλησιαστης· τα παντα ματαιοτης. 12Και οσον περισσοτερον ο Εκκλησιαστης εσταθη σοφος, τοσον περισσοτερον εδιδαξε την γνωσιν εις τον λαον· μαλιστα επροσεξε και ηρευνησε και εβαλεν εις ταξιν πολλας παροιμιας. 13Ο Εκκλησιαστης εζητησε να ευρη λογους ευαρεστους· και το γεγραμμενον ητο ευθυτης και λογοι αληθειας. 14Οι λογοι των σοφων ειναι ως βουκεντρα και ως καρφια εμπεπηγμενα υπο των διδασκαλων των συναθροισαντων αυτους· εδοθησαν δε παρα του αυτου ποιμενος.

Song of Solomon

Chapter 1

1Το Αισμα των Αισματων, το του Σολομωντος. 2Ας με φιληση με τα φιληματα του στοματος αυτου. Διοτι η αγαπη σου ειναι καλητερα παρα τον οινον. 3Δια την ευωδιαν των καλων μυρων το ονομα σου ειναι μυρον εκκεχυμενον· δια τουτο αι νεανιδες σε αγαπωσιν. 4Ελκυσον με· θελομεν δραμει κατοπιν σου· ο βασιλευς με εισηγαγεν εις τα ταμεια αυτου· θελομεν αγαλλεσθαι και ευφραινεσθαι εις σε, θελομεν ενθυμεισθαι την αγαπην σου μαλλον παρα οινον· οι εχοντες ευθυτητα σε αγαπωσι. 5Μελαινα ειμαι, πλην ευχαρις, θυγατερες της Ιερουσαλημ· ως τα σκηνωματα του Κηδαρ, ως τα παραπτωματα του Σολομωντος. 6Μη βλεπετε εις εμε, οτι ειμαι μεμελανωμενη,
επειδή ο ηλιος με εκαυσεν· οι υιοι της μητρος μου ωργισθησαν κατ' εμου· με εβαλον φυλακα εις τους αμπελωνας· τον ιδιον μου αμπελωνα ομως δεν εφυλαξα.

7 Απαγγειλον μοι, συ, τον οποιον αγαπα η ψυχη μου, Που ποιμαινει, Που αναπαυει το ποιμνιον μου την μεσημβριαν· δια τι να γεινω ως περικεκαλυμμενη μεταξυ των ποιμνιων των συντροφων σου; 

8 Εαν δεν γνωριζης τουτο αφ' εαυτης, ωραια μεταξυ των γυναικων, εξελθε συ κατοπιν εις τα ιχνη του ποιμνιου, και ποιμαινε τα εριφια σου πλησιον των σκηνων των βοσκων. 

9 Με τας ιππους των αμαξων του Φαραω σε εξωμοιωσα, ηγαπημενη μου. 

10 Αι σιαγονες σου ειναι ωραιαι με τας σειρας των μαργαριτων, και ο τραχηλος σου με τα περιδερραια. 

11 Θελομεν καμει εις σε αλυσεις χρυσας με στιγματα αργυριου. 

12 Ενοσω ο βασιλευς καθηται εις την τραπεζαν αυτου, ο ναρδος μου διαχεει την οσμην αυτου. 

13 Δεματιον σμυρνης ειναι εις εμε ο αγαπητος μου· θελει διανυκτερευει μεταξυ των μαστων μου. 

14 Ο αγαπητος μου ειναι εις εμε ως βοτρυς κυπρινος εις τους αμπελωνας του Εν-γαδδι. 

15 Ιδου, εισαι ωραια, αγαπητη μου· ιδου, εισαι ωραια· οι οφθαλμοι σου ειναι ως περιστερων. 

16 Ιδου, εισαι ωραιος, αγαπητε μου, ναι, ευχαρις· και η κλινη ημων ειναι ευθαλης. 

17 Αι δοκοι των οικων ημων ειναι κεδροι, τα σανιδωματα ημων εκ κυπαρισσου.

Chapter 2

1 Εγω ειμαι το ανθος του Σαρων και το κρινον των κοιλαδων. 

2 Καθως το κρινον μεταξυ των ακανθων, ουτως ειναι η αγαπητη μου μεταξυ των νεανιδων. 

3 Καθως η μηλεα μεταξυ των δενδρων του δασους, ουτως ειναι ο αγαπητος μου μεταξυ των νεανισκων· επεθυμησα την σκιαν αυτου και εκαθησα υπ' αυτην, και ο καρπος αυτου ητο γλυκυς εις τον ουρανισκον μου. 

4 Με εφερεν εις τον οικον του οινου, και η σημαια αυτου επ' εμε η αγαπη. 

5 Υποστηριξατε με με γλυκισματα δυναμωτικα, αναψυξατε με με μηλα· διοτι ειμαι τετρωμενη υπο αγαπης. 

6 Η αριστερα αυτου ειναι υπο την κεφαλην μου, και η δεξια αυτου με εναγκαλιζεται. 

7 Σας ορκιζω, θυγατερες Ιερουσαλημ, εις τας δορκαδας και εις τας ελαφους του αγρου, να μη εξεγειρητε μηδε να εξυπνησητε την αγαπην μου, εωσου θεληση. 

8 Φωνη του αγαπητου μου Ιδου, αυτος ερχεται πηδων επι τα ορη, σκιρτων επι τους λοφους. 

9 Ο αγαπητος μου ειναι ομοιος με δορκαδα η με σκυμνον ελαφου· ιδου, ισταται οπισθεν του τοιχου ημων, κυτταζει εξω δια των θυριδων, προκυπτει δια των δικτυωτων. 

10 Αποκρινεται ο αγαπητος μου και λεγει προς εμε, Σηκωθητι, αγαπητη μου, και ελθε· 

11 Διοτι ιδου, ο χειμων παρηλθεν, η βροχη διεβη, απηλθε· 

12 τα ανθη φαινονται εν τη γη· ο καιρος του ασματος εφθασε, και η συκη εξεφερε τους ολυνθους αυτης, 

13 και αι αμπελοι με τα ανθη της σταφυλης διαδιδουσιν ευωδιαν· σηκωθητι, αγαπητη μου, ωραια 

14 μοι την οψιν σου, καμε με να ακουσω την φωνην σου· διοτι η φωνη σου ειναι γλυκεια και η οψις σου ωραια. 

15 Πιασατε εις ημας τας αλωπεκας, τας μικρας αλωπεκας, αιτινες αφανιζουσι τας αμπελους· διοτι αι αμπελοι ημων ανθουσιν. 

16 Ο αγαπητος μου ειναι εις εμε και εγω εις αυτον· ποιμαινε μεταξυ των κρινων. 

17 Εωσου πνευση η αυρα της ημερας και φυγωσιν
αι σκιαι, επιστρεψον, αγαπητε μου’ γινον υμωνιος με δορκαδα η με σκυμνον ελαφου επι τα ορη τα
dιεσχισμενα.

Chapter 3

1Την νυκτα επι της κλινης μου εζητησα εκεινον, τον οποιον αγαπα η ψυχη μου· εζητησα αυτον
και δεν ευρηκα αυτον. 2Θελω σηκωθη τωρα και περιελθει την πολιν, εν ταις αγοραις και εν ταις
πλατειαις θελω ζητησει εκεινον, τον οποιον αγαπα η ψυχη μου· εζητησα αυτον και δεν ευρηκα
αυτον. 3Με ευρηκαν οι φυλακες οι περιερχομενοι την πολιν. Μη ειδετε εκεινον, τον οποιον αγαπα
η ψυχη μου; 4Αφοι ολιγον επερασα απ’ αυτων, ευρηκα και δεν ευρηκα αυτον, εωσου εισηγαγον αυτον εις τον οικον της μητρος μου, και εις τον κοιτωνα της συλλαβους με. 5Σας ορκιζω, θυγατερες Ιερουσαλημ, εις τας δορκαδας και εις
tας ελαφους του αγρου, να μη εξεγειρητε μηδε να εξυπνησητε την αγαπην μου, εωσου θελησι. 6Τις αυτη, η αναβαινουσα απο της ερημου ως στυλοι καπνου, τεθυμιαμενη με σμυρναν και λιβανον,
με πασαν αρωματικην σκονην του μυρεψου; 7Ιδου, η κλινη του Σολομωντος· εξηκοντα δυνατοι
ανδρες ειναι περι αυτην, εκ των δυνατων του Ισραηλ· 8Παντες αυτοι κρατουσι ρομφαιαν,
dedidagmenoi poleomou ekastocho echi he ton romfaian auton ep to ton miron autou dia nykterinwn
fohou. 9O basileus Solomou eakmen eis eauton foreioin ek xulwv tou Libanou. 10Tois stulwv
autou eakmen ex argyros, to anaklinitirion autou ek chrusou, toin strwmwv autou ek porfuras
to mesov autou hto egekekosomwmenon erasmous upo twn thugaterwn ths Ierousalhmy. 11Exelhete
kai eide te, thugateres Sion, ton basileia Solomonta en tw diadhamati, me to otopio estilean auton
η μητηρ αυτου εν τη ημερα της νυμφευσεως αυτου και εν τη ημερα της ευφροσυνης της καρδιας
αυτου.

Chapter 4

1Ιδου, εισαι ωραια, αγαπητη μου’ ιδου, εισαι ωραια· οι οφθαλμοι σου ειναι ως περιστερων
metaxu tov plokaumon sou, ta malalia sou einais ws poimnion aigwv, katapainontwn apo tou
orou Galas. 2Oi odontes sou einais ως poimnion probatwn kekourosemewn, anabainontwn apo
tis lousewv, ta opoia pantas gennwni diduma, kai den uparchei atekno metaxu autwn. 3Ta cheili
sou ως tainia eruthra, kai η λαλια sou euycharis aci paraiac sou ως τιμη roidiou metaxu
tovn plokaumon sou. 4O trachylis sou ως o purgos tou debid, o wodosemwnos dia opoithkwn, epι
tou otopioi krematai chi怜i thurei, pantes aspides isyerwn. 5Oi duo mastoi sou ως duo smoijn
dorkados didymi, voskonctes metaxu tov krinwv. 6Ewsoi pneusin η aury tis hereas kai phygswsin
ai skia, egh thelw upagei eis to oros tis smynh, kai eis ton logon tou thymiamatos. 7Oliw ωραια
eisai, agaphtη mou’ kai wmos δεν uparchei en sou. 8Ethe met’ emou apo tou Libanou, nymphe apo
του Λιβανού μετ’ εμου· βλέπει απο της κορυφής του Αμανα, απο της κορυφής του Σενειρ και του Αερμων, απο των φωλεών των λεοντών, απο των ορεών των παρδαλεών. 9. Ετρωσας την καρδιάν μου, αδελφή μου, νυμφή· ετρωσας την καρδιάν μου, δι’ ενος των οφθαλμών σου, δι’ ενος πλοκαμού του τραχηλού σου. 10. Ποσον ωραία ειναι η αγάπη σου, αδελφή μου, νυμφή; ποσον καλητερα η αγάπη σου παρα τον οινό και η οσμή των μυρων σου παρα παντα τα αρωματα. 11. Τα χείλη σου, νυμφή, σταζούσιν ως κηρηθρα· μελι και γαλα ειναι υπο την γλώσσαν σου· και η οσμή των ιματιων σου ως οσμή του Λιβανού. 12. Κηπος κεκλεισμενος ειναι η αδελφή μου, η νυμφή μου· βρύσις κεκλεισμενη, πηγη εσφραγισμενη. 13. Οι βλαστοι σου ειναι παραδεισος ροϊδιων, μετα εκλεκτων καρπων· κυπρος μετα ναρδου· 14. ναρδος και κροκος· καλαμος και κινναμωμον, μετα παντων των δενδρων του θυμιαματος· σμυρνα και αλοη, μετα παντων των πρωτιστων αρωματων· πηγη κηπων, φρεαρ υδατος ζωντος, και ρυακες απο του Λιβανου. 15. Εγερθητι, Βορρα· και ερχου, Νοτε· πνευσον εις τον κηπον μου· δια να εκχυθωσι τα αρωματα αυτου. Ας ελθη ο αγαπητος μου εις τον κηπον αυτου, και ας φαγη τους εξαιρετους καρπους αυτου.

Chapter 5

1. Ηλθον εις τον κηπον μου, αδελφή μου, νυμφή· ετρυγησα την σμυρναν μου μετα των αρωματων μου· εφαγον την κηρηθραν μου μετα του μελιτος μου· Φαγετε, φιλοι· πιετε, ναι, πιετε αφθονως, αγαπητοι. 2. Εγω κοιμωμαι, αλλ' η καρδια μου αγρυπνει· φωνη του αγαπητου μου· κρουει· Ανοιξον μοι, αδελφη μου, αγαπητη μου, περιστερα μου, αμωμητε μου· διοτι η κεφαλη μου εγεμισεν απο δροσου, οι βοστρυχοι μου απο ψεκαδων της νυκτος. 3. Εξεδυθην τον χιτωνα μου· πως να ενδυθω αυτον; ενιψα τους ποδας μου· πως θελω μολυνει αυτους; 4. Ο αγαπητος μου εισηξε την χειρα αυτου δια της τρυπης της θυρας, και τα σπλαγχνα μου εταραχθησαν δι’ αυτον. 5. Εγω εσηκωθην δια να ανοιξω εις τον αγαπητον μου· και αι χειρες μου εσταζον σμυρναν, και οι δακτυλοι μου σμυρναν σταλακτην, επι τας λαβας του μοχλου. 6. Εγω ηνοιξα εις τον αγαπητον μου· αλλ' ο αγαπητος μου εσυρθη, εφυγεν· η ψυχη μου ελιποθυμησεν εις τον λογον αυτου· εζητησα αυτον και δεν ευρηκα αυτον, εφωνησα αυτον και δεν μοι απεκριθη. 7. Με ευρηκαν οι φυλακες οι περιερχομενοι την πολιν, με εκτυπησαν, με επληγωσαν· οι φυλακες των τειχων αφηρεσαν απ’ εμου το ιματιον μου. 8. Σας ορκιζω, θυγατερες Ιερουσαλημ, εαν ευρητε τον αγαπητον μου, Τι θελετε ειπει προς αυτον; Οτι ειμαι τετρωμενη υπο αγαπης. 9. Τι θελετε ειπει προς αυτον; Οτι ειμαι τετρωμενη υπο αγαπης. 10. Τι θελετε ειπει προς αυτον; Οτι ειμαι τετρωμενη υπο αγαπης. 11. Ο αγαπητος μου ειναι λευκος και ερυθρος, διακρινομενος μεταξυ μυριαδων· 12. Η κεφαλη αυτου ειναι χρυσιον δεδοκιμασμενον, οι πλοκαμοι αυτου κλαδοι φοινικων, μελανες ως κοραξ· 13. Αι σιαγονες αυτου ως πρασιαι αρωματων, ως αλωνια φυτων μυρεψικων· τα χείλη αυτου ως κρινα, σταζοντα σμυρναν σταλακτην· 14. Αι χειρες αυτου δακτυλίδια χρυσα, πεπληρωμενα με βηρυλλιον· η κοιλια
αυτο ελεφαντινον τεχνουργημα, περικεκοσμημενον με σαπφειρους· 15·και κνημαι αυτου στυλοι
μαρμαρινοι, εστηριγμενοι επι βασεων καθαρου χρυσιου· το ειδος αυτου ως Λιβανος· εξοχος ως
κεδροι. 16·ο συρανισκος αυτου ειναι γλυκασμοι· και αυτος ο λος επιθυμητος· ουτος ειναι ο αγαπητος
μου· και αυτος ο φιλος μου, θυγατερες Ιερουσαλημ.

Chapter 6

1·που υπηγεν ο αγαπητος σου, ο ωραια μεταξυ των γυναικων; που έστραφη ο αγαπητος σου·
και θελομεν ζητησει αυτον μετα σου. 2·ο αγαπητος μου κατεβη εις τον κηπον αυτου· εις τας πρασιας
tων αρωματων, δια να ιδω την χλοην της κοιλαδος. 3·Εγω ειμαι το αγαπητον μου· και εμου ειναι το αγαπητο
μου· ποιμαινει μεταξυ των κρινων. 4·εκα, παιτησα μου, ως θερσα· ευχαρις ως η Ιερουσαλημ, τρομερα ως στρατευμα με σημαιας. 5·αποστρεψον τους οφθαλμους
σου απεναντιον μου· διοτι με κατεπληξα· τα μαλλια σου ειναι ως ποιμνιον αιγων καταβαινοντων
απο Γαλααδ. 6·οι οδοντες σου ειναι ως ποιμνιον προβατων, αναβαινοντων απο της λουσεως, τα
οποια παντα γεννωσι διδυμα, και δεν υπαρχει ατεκνον μεταξυ αυτων· 7·αι παρειαι σου ως τμημα
ροιδιου μεταξυ των πλοκαμων σου. 8·αποστρεψον τους οφθαλμους
σου απεναντιον μου· διοτι με κατεπληξαν· τα μαλλια σου ειναι ως ποιμνιον αιγων καταβαινοντων
απο Γαλααδ. 6·οι οδοντες σου ειναι ως ποιμνιον προβατων, αναβαινοντων απο της λουσεως, τα
οποια παντα γεννωσι διδυμα, και δεν υπαρχει ατεκνον μεταξυ αυτων· 7·αι παρειαι σου ως τμημα
ροιδιου μεταξυ των πλοκαμων σου. 8·Εξηκοντα βασιλισσαι ειναι και ογδοηκον παλλακαι, και
νεανιδες αναριθμητοι· 9·μια ειναι η περιστερα μου· η αμωμητος μου· αυτη ειναι η μονη της μητρος
αυτης· ειναι η εκλεκτη της τεκουσης αυτην· αι θυγατερες και εμακαρισαν αυτην· αι
βασιλισσαι· και αι παλλακαι· Και επηνεσαν αυτην. 10·τις αυτη, η προκυπτουσα ως αυγη, οραια
ως η σεληνη, λαμπουσα ως ο ηλιος, τρομερα ως στρατευμα με σημαιας; 11·κατεβην εις τον κηπον των
καρυων δια να ιδω την χλοην της κοιλαδος. 11·κατεβην εις τον κηπον των
cαρυων δια να ιδω την χλοην της κοιλαδος, να ιδω εαν εβλαστησεν η αμπελος και εξηνθησαν αι
ροιδιαι. 12·χωρις να αισθανθω, η ψυχη μου με κατεστησεν ως τας Αμαξας του Αμινναδιβ. 13·Επιστρεψον, επιστρεψον, ο Σουλαμιτης· επιστρεψον, επιστρεψον, δια να σε και 
θεωρησωμεν. Τι θελετε ιδει εις την Σουλαμιτιν; 12·χωρις να αισθανθω, η ψυχη μου με κατεστησεν ως τας Αμαξας του Αμινναδιβ. 13·Επιστρεψον, επιστρεψον, ο Σουλαμιτης· επιστρεψον, επιστρεψον, δια να σε θεωρησωμεν. Τι
θελετε ιδει εις την Σουλαμιτιν; 12·χωρις να αισθανθω, η ψυχη μου με κατεστησεν ως τας Αμαξας του Αμιν

Chapter 7

1·ποσον ωραια ειναι τα βηματα σου με τα σανδαλια, θυγατερ του ηγεμονος το τορνευμα των
μηρων σου ειναι ομοιον με περιδεραιον, εργον χειρων καλλιτεχνου. 2·ο ομφαλος σου κρατη
τορνευτος, πληρης κεκερασμενου οινου· η κοιλια σου θημωνια σιτου περιπεφραγμενη με κρινους·
3·οι δυο σου μαστοι ως δυο σκυμνοι δορκαδοι· 4·ο τραχηλος σου ως πυργος ελεφαντινος·
oi οφθαλμοι σου ως οι κολυμβηθραι εν Εσεβων, προς την πυλην Βαθ-ραββιν· η μυτη σου ως ο
πυργος του Λιβανου, βλεπων προς την Δαμασκον· 11·κατεβην εις τον κηπον των
cαρυων δια να ιδω την χλοην της κοιλαδος, να ιδω εαν εβλαστησεν η αμπελος και εξηνθησαν αι
ροιδιαι. 12·χωρις να αισθανθω, η ψυχη μου με κατεστησεν ως τας Αμαξας του Αμινναδιβ. 13·Επιστρεψον, επιστρεψον, ο Σουλαμιτης· επιστρεψον, επιστρεψον, δια να σε θεωρησωμεν. Τι
θελετε ιδει εις την Σουλαμιτιν; 12·χωρις να αισθανθω, η ψυχη μου με κατεστησεν ως τας Αμαξας του Αμιν

781
και οι μαστοί σου με βότρυας. Ἐπα, θελώ αναβή εἰς τὸν φοινικά, θελώ πιασεῖ τα βαία αὐτοῦ καὶ ἰδου, οἱ μαστοὶ σου θέλουσιν εἰσθαί ως βότρυες τῆς αμπελοῦ, καὶ η ὅσμη τῆς ρινοῦ σου ως μῆλα· καὶ ο οὐρανίσκος σου ως ο κάλος οἰνον ρεων ἡδεως διὰ τὸν αγαπητόν μου, καὶ καμνὼν νὰ λαλῶσι τὰ χεῖλη τῶν κοιμωμένων. Ἐγὼ εἰμί το αγαπητή μου, καὶ η ἐπιθυμία αὐτοῦ εἰναι πρὸς εμε. Ἐλθε, αγαπητέ μου, ἀς εξελθωμεν εἰς τὸν αγρόν· ἀς διανυκτερεύσωμεν εν ταῖς κωμαῖς. Εγὼ εἰμαι το αγαπητού μου, καὶ η επιθυμία αὐτοῦ εἶναι πρὸς εμε. 

Chapter 8

1Διὸ ἐπεί δὲ ὁ θηλάσας τοὺς μαστοὺς τῆς μητρὸς μου. Εὐρισκόουσα σε εξὼ ἠθελὼν σε φιλῆσαι, καὶ δὲν ἠθέλὼν με καταφρονῆσει. Ἡθέλὼν σε συρῆναι καὶ σε εἰσαξῆναι εἰς τὸν οίκον τῆς μητρὸς μου, διὰ να με διδάξῃ· η ὅσμη τῆς ρινοῦ σου θύμησεν τὰ χεῖλη.

2Τίς αὕτη η αναβαινοῦσα ἀπὸ τῆς ερήμου, ἐπιστηριζομεν ἐπὶ τὸν ἀγαπητόν αὐτῆς; Ἐγὼ σε εξυπνήσα ὑπὸ τῆς μηλεόν, του ἀντίτης ταῦτον. Τις αὐτή η αὐτή θύμησεν αὐτήν· εκεῖ σε εκοντόμησεν η μητήρ σου· εκεῖ σε ἐγεννήσεν η τεκύσα σε. Τις αὐτή η αὐτή σε ἐξυπνήσα ὑπὸ τῆς μηλεόν· εκεῖ σε εκοντόμησεν η μητήρ σου· εκεῖ σε ἐγεννήσεν η τεκύσα σε.

3Τίς αὐτή η αὐτή θύμησεν αὐτήν· εκεῖ σε εκοντόμησεν η μητήρ σου· εκεῖ σε ἐγεννήσεν η τεκύσα σε. Τις αὐτή η αὐτή σε ἐξυπνήσα ὑπὸ τῆς μηλεόν· εκεῖ σε εκοντόμησεν η μητήρ σου· εκεῖ σε ἐγεννήσεν η τεκύσα σε. Τίς αὐτή η αὐτή σε ἐξυπνήσα ὑπὸ τῆς μηλεόν· εκεῖ σε εκοντόμησεν η μητήρ σου· εκεῖ σε ἐγεννήσεν η τεκύσα σε.

4Τίς αὐτή η αὐτή σε ἐξυπνήσα ὑπὸ τῆς μηλεόν· εκεῖ σε εκοντόμησεν η μητήρ σου· εκεῖ σε ἐγεννήσεν η τεκύσα σε. Τίς αὐτή η αὐτή σε ἐξυπνήσα ὑπὸ τῆς μηλεόν· εκεῖ σε εκοντόμησεν η μητήρ σου· εκεῖ σε ἐγεννήσεν η τεκύσα σε.
Isaiah

Chapter 1

1 Ορασις Ησαιου υιου Αμως, την οποιαν ειδε περι του Ιουδα και της Ιερουσαλημ, εν ταις ημεραις Οζιου Ιωαθαμ, Αχαζ και Εζεκιου, βασιλεων Ιουδα.
2 Ακουσατε, ουρανοι, και ακροασθητι, γη· διοτι ο Κυριος ελαλησεν· Υιους εθρεψα και υψωσα, αλλ' αυτοι απεστατησαν απ' εμου.
3 Ο βους γνωριζει τον κτητορα αυτου και ο ονος την φατνην του κυριου αυτου ο Ισραηλ δεν γνωριζει, ο λαος μου δεν εννοει.
4 Ουαι, εθνος αμαρτωλον, λαε πεφορτωμενε ανομιαν, σπερμα κακοποιων υιοι διεφθαρμενοι εγκατελιπον τον Κυριον, κατεφρονησαν τον Αγιον του Ισραηλ, εστραφησαν εις τα οπισω.
5 Δια τι παιδευομενοι θελετε επιπροσθετει στασιασμον; ολη η κεφαλη ειναι αρρωστος και ολη η καρδια κεχαυνωμενη·
6 απο ιχνους ποδος μεχρι κεφαλης δεν υπαρχει εν αυτω ακεραιοτης αλλα τραυματα και μελανισματα και ελκη σεσηποτα δεν εξεπιεσθησαν ουδε εδεθησαν ουδε εμαλακωθησαν δι' αλοιφης
7 η γη σας ειναι ερημος, αι πολεις σας πυρικαυστοι την γην σας ξενοι κατατρωγουσιν εμπροσθεν σας· και ειναι ερημος, ως πεπορθημενη υπο αλλοφυλων
8 και η θυγατηρ Σιων εγκαταλελειμμενη ως καλυβη εν αμπελωι, ως οπωροφυλακιον εν κηπω αγγουριων ως πολις πολιορκουμενη.
9 Αν ο Κυριος των δυναμεων δεν ηθελεν αφησει εις ημας μικρον υπολοιπον, ως τα Σοδομα ηθελομεν γεινει, με τα Γομορρα ηθελομεν εξομοιωθη.
10 Ακουσατε τον λογον του Κυριου, αρχοντες Σοδομων ακροασθητι τον νομον του Θεου ημων, λαε Γομορρων.
11 Τινα χρειαν εχω του πληθους των θυσιων σας; λεγει Κυριος· κεχορτασμενος ειμαι απο ολοκαυτωματων κριων και απο παχους των σιτευτων και δεν ευαρεστουμαι εις αιμα ταυρων η αρνιων η τραγων.
12 Οταν ερχησθε να εμφανισθητε ενωπιον μου, τις εζητησεν εκ των χειρων σας τουτο, να πατητε τας αυλας μου;
13 Μη φερετε πλεον, ματαιας προσφορας το θυμιαμα ειναι βδελυγμα εις εμε τας νεομηνιας και τα σαββατα, την συγκαλεσιν των συναξεων, δεν δυναμαι να υποφερω, ανομιαν και πανηγυρικην συναξιν.
14 Τας νεομηνιας σας και τας διατεταγμενας εορτας σας μισει η ψυχη μου ειναι φορτιον εις εμε εβαρυνθην να υποφερω.
15 Και οταν εκτεινητε τας χειρας σας, θελω κρυπτει τους οφθαλμους μου απο σας ναι, οταν πληθυνητε δεησεις, δεν θελω εισακουει αι χειρες σας ειναι πληρεις αιματων.
16 Λουσθητε, καθαρισθητε· αποβαλετε την κακιαν των πραξεων σας απ' εμπροσθεν των οφθαλμων μου παυσατε πραττοντες το κακον,
17 μαθετε να πραττητε το καλον· εκζητησατε κρισιν, καμετε ευθυτητα εις τον δεδυναστευμενον, κρινατε τον ορφανον, προστατευσατε την δικη της χηρας
18 Ελθετε τωρα, και ας διαδημασθωμεν εις τον δεδυναστευμενον, αλλα τωρα και ας διαδημασθωμεν εις τον δεδυναστευμενον, κρινατε τον ορφανον, προστατευσατε την δικη της χηρας
19 Εαν θελητε και υπακουσητε, θελετε φαγει τα αγαθα της γης·
20 εαν ομως δεν θελητε και αποστατησητε, θελετε καταφυγηθη υπο μαχαιρας διοτι ο Κυριος ελαλησεν εν ταις ημεραις Οζιου Ιωαθαμ, Αχαζ και Εζεκιου, βασιλεων Ιουδα, εν ταις ημεραις Οζιου Ιωαθαμ, Αχαζ και Εζεκιου, βασιλεων Ιουδα.
δεν κρινούσι τον ορφανόν ουδὲ ερχεται η δική της χηρας προς αυτους. 24Δια τουτο λεγει ο Κυριος, ο Κυριος των δυναμεων, ο Κραταιος του Ισραηλ, Ω, θελω χορτασθη επι τους εναντιους μου και θελω εκδικηθη κατα των εχθρων μου 25και θελω στρεψει την σκωριαν σου και εκρασασθει επι τουν κασιτερου. 26Και θελω αποκαταστησει τους κριτας σου ως το προτερην και τους συμβουλους σου ως το απ’ αρχης μετα ταυτα θελεις ονομαθη η πολις της δικαιουσινης, η πιστη πολις. 27Η Σιων θελει εξαγορασθη δια κρισιν, και οι επιστρεφαιτες αυτης δια δικαιουσινης. 28Και οι παρανομοι και οι αμαρτωλοι ομου θελουσι καταστραφη, και οι ευγενεστειτες τουν Κυριου θελουσι καταναλωθη. 29Και η δικαιοσυνη θελει εξαγερηθη δια επιτραπης, και οι εγκαταλιπομενοι του Κυριου θελουσι καταναλωθη. 30Και οι επιστρεφαιτες αυτουν θελουσι καταστραφη, και οι αμαρτωλοι ομου θελουσι καταστραφη, και οι εγκαταλιπομενοι τουν Κυριου θελουσι καταναλωθη. 31Και οι επιστρεφαιτες αυτουν θελουσι καταστραφη, και οι αμαρτωλοι ομου θελουσι καταστραφη, και οι εγκαταλιπομενοι τουν Κυριου θελουσι καταναλωθη.

Chapter 2

1Ο λογος, ο γενομενος δι' οραματος εις τον Ησαιαν τον υιον του Αμως, περι του Ιουδα και της Ιερουσαλημ. 2Εν ταις εσχαταις ημεραις το ορος του οικου του Κυριου θελει στηριχθη επι της κορυφης των ορεων και υψωθη υπερανω των βουνων και παντα τα εθνη θελουσι συρρεει εις αυτο, 3και πολλοι λαοι θελουσιν υπαγει και ειπει, Ελθετε και ας αναβωμεν εις το ορος του Κυριου, εις τον οικον του Θεου του Ιακωβ και θελουσι διδαξει ημας τας οδους αυτου, και θελομεν περιπατησει εν ταις τριβοις αυτου. Διοτι η ανατολη θελει εξελθει νομος και λογος Κυριου εξ Ιερουσαλημ. 4Και θελει κρινει αναμεσον των εθνων και θελει ελεγξει πολλους λαους και θελουσι σφυρηλατησει τας μαχαιρας αυτων δια υνια και τας θηρως αυτων δια δρεπανα δεν θελει σηκωσει μαχαιραν εθνος εναντιον εθνους, ουδε θελουσι μαθει πλεον τον πολεμον. 5Οικος Ιακωβ, ελθετε και ας περιπατησωμεν εν τω φωτι του Κυριου. 6Μελετησας ην ανατολη και εγεινα μαντεις και συνηνωθησας μετα των τεκνων των αλλοφυλων. 7Και η γη αυτων ενεπλησθη αργυριου και χρυσιου, και δεν ειναι τελος των θησαυρων αυτων και ιππων, και δεν ειναι τελος των αμαξων αυτων. 8Και η γη αυτων ενεπλησθη απο ειδωλων ελατρευσας το ποιημα των χειρων αυτων, εκεινη τη γη αυτων θελουσι ταπεινωθη, και η επαρσις των ανθρωπων θελει υποκυψει· μονος δε ο Κυριος θελει υψωθη εν εκεινη τη ημερα. 9Διοτι η ανατολη και τον θρυμμα θελει επελθει επι παντα υψηλα ορη και επι παντα τας κεδρους του Λιβανου και επι παντα τας υψηλας και επι παντα τας δρυς της Βασαν, και επι παντα τας υψηλας τας κεδρους του Λιβανου και επι παντα τας δρυς της Βασαν.
παν τειχος περιπεφραγμενον, και επι παντα τα πλοια της Θαρσεις και επι παντα τα νυκτεριδα τα αργυρα αυτου ειτελωσιν εις τα σπηλαια των βραχων και επι τα σπηλαια των πετρων, δια τον φοβον του Κυριου και δια την δοξαν της μεγαλειοτητος αυτου, οταν εγερθη δια να κλονιση την γην. Και το υψος του ανθρωπου θελει υποκυψει, και η επαρσις των ανθρωπων θελει ταπεινωθη· μονος δε ο Κυριος θελει υψωθη εν εκεινη τη ημερα. Και τα ειδωλα θελουσιν ολοκληρως καταστραφη. Και αυτοι θελουσιν εισελθει εις τα σχισμας των βραχων και εις τας σχισμας των πετρων, δια τον φοβον του Κυριου και δια την δοξαν της μεγαλειοτητος αυτου, οταν εγερθη δια να κλονιση την γην. Παραιτηθητε απο ανθρωπου, του οποιου η πνοη ειναι εις τους μυκτηρας αυτου διοτι εις τι ειναι αξιος λογου;

**Chapter 3**

1Διοτι ιδου, ο Κυριος, ο Κυριος των δυναμεων, θελει αφαιρεσει απο της Ιερουσαλημ και απο του Ιουδα υποστηριγμα και βοηθειαν, απαν το υποστηριγμα του αρτου και απαν το υποστηριγμα του υδατος, ισχυρον και πολεμιστην, κριτην και προφητην και συνετον και πρεσβυτερον, πεντηκονταρχον και εντιμον και συμβουλον και σοφον τεχνιτην και συνετον γοητευτην. Και θελω δωσει παιδαρια αρχοντας αυτων, και νηπια θελουσιν εξουσιαζει επ' αυτων. Και ο λαος θελει καταδυναστευεσθαι, ανθρωπος υπο ανθρωπου, και εκαστος υπο του πλησιον αυτου· το παιδιον θελει αλαζονευεσθαι προς τον γεροντα, και ο ποταπος προς τον εντιμον. Εαν τις πιαση τον αδελφον αυτου εκ του οικου του πατρος αυτου, λεγων, Ιματιον εχεις, γενου αρχηγος ημων, και ο αφανισμος ουτος ας ηναι υπο την χειρα σου. Εν εκεινη τη ημερα θελει ομοσει, λεγων, δεν θελω γεινει θεραπευτης διοτι εν τη οικια μου δεν ειναι ουτε αρτος ουτε ιματιον· μη με καμητε αρχηγον του λαου διοτι ηφανισθη η Ιερουσαλημ και επεσεν ο Ιουδας, επειδη η γλωσσα αυτων και τα εργα αυτων ηναι εναντια εις τον Κυριον, παροξυνωσι τους οφθαλμους της δοξης αυτου. Η υψωσις του προσωπου αυτων μαρτυρει εναντιον αυτων· και κηρυττουσι την αμαρτιαν αυτων ως τα Σοδομα· δεν κρυπτουσιν αυτην. Ουαι εις την ψυχην αυτων διοτι ανταπεδωκαν εις εαυτους κακα. Ειπατε προς τον δικαιον οτι καλον θελει εισθαι εις αυτον· διοτι θελει φαγει τον καρπον των εργων αυτου. Ουαι εις τον ανομον κακον θελει εισθαι εις αυτον διοτι η ανταποδοσις των χειρων αυτου θελει γεινει εις αυτον. Τον λαον μου, παιδαρια καταδυναστευουσιν αυτον, και γυναικες εξουσιαζουσιν επ' αυτου. Λαε μου, οι οδηγοι σου σε καμνουσι να πλανασαι και καταστρεφουσι την οδον των βηματων σου. Ο Κυριος εξεγειρεται δια να δικαση και ιστατιν δια να κρινη τους λαους. Ο Κυριος θελει εισελθει εις κρισιν μετα των πρεσβυτερων του λαου αυτου και μετα των αρχοντων αυτου· διοτι σεις κατεφαγετε τον αμπελωνα· τα αρπαγματα του πτωχου ειναι εν ταις οικιαις υμων. Και τα καταδυναστευετε τον λαον μου και καταθλιβετε τα προσωπα των πτωχων; λεγει Κυριος ο Θεος των δυναμεων. Και λεγει Κυριος, Επειδη αι θυγατερες της
Σιων υπερηφανευθησαν και περιπατουσι με υψωμενον τραχηλον και με ομματα ασεμνα, περιπατουσαι τρυφηλα και τριζουσαι με τους ποδας αυτων, 

17 δια τουτο ο Κυριος θελει φαλακρωσει την κορυφην της κεφαλης των θυγατερων της Σιων, και ο Κυριος θελει εκκαλυψει την αισχυνην αυτων.

18 Εν εκεινη τη ημερα ο Κυριος θελει αφαιρεσει την δοξαν των τριζοντων στολισμων και τα εμπλοκια και τους μηνισκους,

19 τα περιδεραια και τα ερρινα, 

20 τας καλυπτρας και τας κεφαλοδεσμα και τας μυροθηκας και τα ενωτια,

21 τα δακτυλιδια και τα ερρινα, 

22 τας ποικιλας στολας και τα επενδυματα και τα περικαλυμματα και τα θυλακια,

23 τα κατοπτρα και τα λεπτα λινα και τας μιτρας και τα θεριστρα. Και αντι της γλυκειας οσμης θελει εισθαι δυσωδια και αντι ζωνης σχοινιον και αντι καλλικομιας φαλακρωμα και αντι επιστομαχιου περιζωμα σακκινον ηλιοκαυμα αντι ωραιοτητος.

Και οι ανδρες σου θελουσι πεσει εν μαχαιρα και η δυναμις σου εν πολεμω. 

Chapter 4

1 Και εν εκεινη τη ημερα επτα γυναικες θελουσι πιασει ενα ανδρα λεγουσαι, θελομεν τρωγει τον αρτον ημων και θελομεν ενδυεσθαι τα ιματια ημων μονον ας κραζεται το ονομα σου εφ ημας, δια να αφαιρεσης το ονειδος ημων. 

2 Εν εκεινη τη ημερα ο κλαδος του Κυριου θελει εισθαι ωραιος και ενδοξος και ο καρπος της γης εξαιρετος και ευφροσυνος εις τους διασωθεντας εκ του Ισραηλ και ο υπολοιπος εν Σιων και ο εναπολειφθεις εν Ιερουσαλημ θελει ονομασθη αγιος, παντες οι γεγραμμενοι μεταξυ των ζωντων εν Ιερουσαλημ, οταν εκπλυνη ο Κυριος την ακαθαρσιαν των θυγατερων της Σιων και καθαριση το αιμα της Ιερουσαλημ εκ μεσου αυτης δια πνευματος κρισεως και δια πνευματος καυσεως.

5 Και ο Κυριος θελει δημιουργησει επι παντα τοπον του ορους Σιων και επι τας συναθροισεις αυτης νεφελην και καπνον την ημεραν, εν δε τη νυκτι λαμπροτητα φλογερου πυρος· διοτι επι πασαν την δοξαν θελει εισθαι υπερασπισις, και θελει εισθαι σκηνη, δια να επισκιαζη απο της καυσεως εν ημερα, και δια να ηναι καταφυγιον και σκεπη απο ανεμοζαλης και απο βροχης.

Chapter 5

1 Τωρα θελω ψαλλει εις τον ηγαπημενον μου ασμα του αγαπητου μου περι του αμπελωνος αυτου. Ο ηγαπημενος μου ειχεν αμπελωνα επι λοφου παχυτατου. 

2 Και περιεφραξεν αυτον, και συνηθροισεν εξ αυτου τους λιθους και εφυτευσεν αυτον με τα πλεον εκλεκτα κληματα και εκτισε πυργον εν τω μεσω αυτου και κατεσκευασεν ετι ληνον εν αυτω και περιεμενε να καμη σταφυλια, αλλ' εκαμεν αγριοσταφυλα. 

3 Και τωρα, κατοικοι Ιερουσαλημ και ανδρες Ιουδα, κρινατε, παρακαλω, αναμεσον εμου και του αμπελωνος μου. 

4 Τι ητο δυνατον να καμω ετι εις τον αμπελωνα μου και
δεν εκαμον εις αυτον; δια τι λοιπον, ενω περιεμενον να καμη σταφυλια, εκαμεν αγριοσταφυλα; 5Τωρα λοιπον θελω σας αναγγειλει τι θελω καμει εγω εις τον αμπελωνα μου’ θελω αφαιρεσι τον φραγμον αυτου και θελει καταφαγωθη θελω χαλασει τον τοιχον αυτου και θελει καταπατηθη· 6και θελω καταστησει αυτον ερημον δεν θελει καζωθη ουδε σκαφθη, αλλα θελουσι βλαστησει εκει τριβολοι και ακανθαι θελω προσταξει ετι τα νεφη να μη βρεξωσι βροχην επ' αυτον. 7Αλλ' ο αμπελων του Κυριου των δυναμεων ειναι ο οικος του Ισραηλ και οι ανδρες Ιουδα το αγαπητον αυτου φυτον και περιεμενε κρισιν, πλην ιδου, καταδυναστευσι δικαιοσυνην, πλην ιδου, κραυγη. 8Ουαι εις εκεινους, οιτινες ενονουσι οικιαν με οικιαν και συναπτουσι αγρον με αγρον, εωςου μη μεινη τοπος, δια να κατοικωσι μονοι εν τω μεσω της γης. 9Εις τα ωτα μου ειπεν ο Κυριος των δυναμεων, Βεβαιως πολλαι οικιαι θελουσι μεινει ηρημωμεναι, μεγαλαι και καλαι, χωρις κατοικων· 10οι ουκ εις εκεινους, οιτινες εξεγειρομενοι το πρωι ζητουσι σικερα· οιτινες εξακολουθουσι μεχρι της εσπερας, εωςου εξαψη ο οινος αυτους. 11Ουαι εις εκεινους, οιτινες ειπαν να δωσει εν βαθ, και ο σπορος ενος χομορ θελει δωσει εν εφα. 12Ουαι εις εκεινους, οιτινες ειπαν πως θα εκαμουσι να μεινη τοπος ειναι ο θυμος του Κυριου εξηφθη εναντιον του λαου αυτου, και εκτεινας την χειρα αυτου επαταξεν αυτους· τα δε ορη ετρεμον, και τα πτωματα αυτου εγειναν ως κοπρια εν μεσω των οδων.

878
αυτων ουδεις θελει νυσταξει ουδε κοιμηθη ουδε η ζωνη της οσφυος αυτων θελει λυθη, ουδε των αμαξων αυτων θελει λωριον των υποδηματων αυτων θελει κοπη των οποιων τα βελη ειναι οξεα και παντα τα τοξα αυτων εντεταμενα οι ονυχες των ιππων αυτων θελουσι νομισθη ως πυροβολος πετα, και οι τροχοι των αμαξων αυτων ως ανεμοστροβιλος τα βρυχηματα αυτων θελουσι εισθαι ως λεοντος των οποιων τα βελη ειναι οξεα και παντα τα τοξα αυτων εντεταμενα οι ονυχες των ιππων αυτων θελουσι νομισθη ως πυροβολος πετα, και οι τροχοι των αμαξων αυτων ως ανεμοστροβιλος τα βρυχηματα αυτων θελουσι εισθαι ως λεοντος.

Chapter 6

1 Κατα το ετος εν ω απεθανεν Οζιας ο βασιλευς, ειδον τον Κυριον καθημενον επι θρονου υψηλου και επηρμενου, και το κρασπεδον αυτου εγεμισε τον ναον. 2 Ανωθεν αυτου ισταντο Σεραφειμ ανα εξ πτερυγας εχοντα εκαστον με τας δυο εκαλυπτε το προσωπον αυτου και με τας δυο επετα. 3 Και εκραζε το εν προς το αλλο και ελεγεν, Αγιος, αγιος, αγιος ο Κυριος των δυναμεων η γη ειναι πληρης της δοξης αυτου. 4 Και οι παρασταται της θυρας εσεισθησαν εκ της φωνης του κραζοντος, και ο οικος επλησθη καπνου. 5 Τοτε ειπα, Ω ταλας εγω διοτι εχαθην επειδη ειμαι ανθρωπος ακαθαρτων χειλεων και κατοικω εν μεσω λαου ακαθαρτων χειλεων. 6 Τοτε επετασε προς εμε εν εκ των Σεραφειμ εχον εν τη χειρι αυτου ανθρακα πυρος, τον οποιον ελαβε δια της λαβιδος απο του θυσιαστηριου. 7 Και ηγγισεν αυτον εις το στομα μου και ειπεν, Ιδου, τουτο ηγγισε τα χειλη σου και η ανομια σου εξηλειφθη και η αμαρτια σου εκαθαρισθη. 8 Και ηκουσα την φωνην του Κυριου, λεγοντος, Τινα θελω αποστειλει, και τις θελει υπαγει δια ημας; Τοτε ειπα, Ιδου, αποστειλον με. 9 Και ειπεν, Υπαγε και ειπε προς τουτον τον λαον, με την ακοην θελετε ακουσει και δεν θελετε ιδει και δεν θελετε καταλαβει επαχυνθη η καρδια του λαου τουτου, και εγειναν βαρεα τα ωτα αυτων, και εκλεισαν τους οφθαλμους αυτων, δια να μη βλεπωσι με τους οφθαλμους αυτων και ακουωσι με τα ωτα αυτων και νοησωσι με την καρδιαν αυτων και επιστρεψωσι και θεραπευθωσι. 10 Τοτε ειπα, Κυριε, εως ποτε; και επεκριθη, Εωςου ερημωθοσιν αι πολεις, ωστε να μη υπαρχη κατοικος, και αι οικιαι, ωστε να μη υπαρχη ανθρωπος, και η γη να ερημωθη πανταπασιν και απομακρυνη ο Κυριος τους ανθρους και γεινη μεγαλη εγκαταλειψις εν τω μεσω της γης. 11 Ετι ομως θελει μεινει εν αυτη εν δεκατον, και αυτο παλιν θελει καταφαγωθη καθως η τερεβινθος και η δρυς, των οποιων ο κορμος μενει εν αυταις οταν κοπτωνται, ουτω το αγιον σπερμα θελει εισθαι ο κορμος αυτης.

Chapter 7
Και εν ταῖς ἡμεραῖς τοῦ Ἄχαζ, υἱοῦ τοῦ Ἰωαθαμ, υἱοῦ τοῦ Ὀζίου, βασίλεως τοῦ Ἰουδα, Ρεσιν ὁ βασιλεὺς τῆς Συρίας, καὶ Φεκα ὁ υἱος τοῦ Ῥεμαλία, βασίλεως τοῦ Ἰσραήλ, ἀνεβῆσαν ἐπὶ τὴν Ἱερουσαλήμ διὰ να πολεμήσωσιν αὐτὴν ἀλλὰ δὲ ἦδυνηθησαν να εκπολιορκήσωσιν αὐτὴν. 2Καὶ αὐτοὶ ἀνηγγέλαν πρὸς τὸν οἰκον Δαβίδ λεγοντες, Ἡ Συρία συνεφώνησε μετὰ τοῦ Εφραίμ. Καὶ η καρδία τοῦ Ἄχαζ καὶ η καρδία τοῦ λαοῦ αὐτοῦ εκλονισθη, ὡς τὰ δέντρα τοῦ δάσους κλονίζονται υπὸ τοῦ ανεμοῦ. 3Τοτε εἶπεν ὁ Κυρίος πρὸς τὸν Ἡσαίαν, Ἐξελθε τωρά εἰς συναντησιν τοῦ Ἄχαζ, σὺ καὶ Σεαρ-ιασουβ ὁ υἱὸς σου, εἰς τὸ ἀκρον τοῦ υδραγωγοῦ τῆς ανω κολυμβηθράς κατὰ τὴν μεγάλην ὁδον τοῦ αγροῦ τοῦ γναφεως καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, Προσεχε να μενης ησυχος μη φοβηθης μηδὲ μικροψυχης, διὰ τὰς δύο οὐρας τῶν καπνιζοντων των δαυλων, διὰ τὸν Αγριὸ θυμὸν τοῦ Ρεσιν καὶ τῆς Συρίας, καὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ Ῥεμαλία. 4Επειδὴ ἡ Συρία, ὁ Εφραιμ καὶ ὁ υιὸς τοῦ Ῥεμαλία ἐβουλευθησαν κακὴν βουλην εναντιον σου, λεγοντες, 5Ας αναβωμεν εναντιον τοῦ Ἰουδα καὶ ας στενοχωρησωμεν αυτον, και ας διαμερισθωμεν αυτον εις εαυτους, και ας βαλωμεν βασιλεα εν μεσω αυτον, τὸν υιον τοῦ Ταβεηλ· 6ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Τουτο δεν θελει σταθη ουδε θελει γεινει. 7Διοτι η κεφαλη της Συριας ειναι η Δαμασκος, και η κεφαλη της Δαμασκου ο Ρεσιν και εις εξηκοντα πεντε ετη ο Εφραιμ θελει συντριφθη, ωστε να μη ηναι λαος. 8Και η κεφαλη του Εφραιμ ειναι η Σαμαρεια, και η κεφαλη της Σαμαρειας ο υιος του Ρεμαλια. Εαν δεν πιστευητε, δεν θελετε βεβαιως στερεωθη. 9Και ελαλησεν ετι ο Κυριος πρὸς τὸν Ἄχαζ, λεγων, 10Ζητησον σημειον παρα Κυριου του Θεου σου ζητησον αυτο η εις το βαθος η εις το υψος ανω. 11Αλλ' ο Ἄχαζ ειπε, δεν θελω ζητησει ουδε θελω πειρασει τον Κυριον. 12Και ειπεν ο Ησαιας, Ακουσατε τωρα, οικος Δαβιδ μικρον πραγμα ειναι δια σας να βαρυνητε ανθρωπους, και θελετε βαρυνει ετι και τον Θεον μου; 13Δια τουτο ο Κυριος αυτος θελει σας δωσει σημειον ιδου, η παρθενος θελει συλλαβει και γεννησει υιον, και θελει καλεσθη το ονομα αυτου Εμμανουηλ. 14Βουτυρον καὶ μελι θελει φαγει, εωςου μαθη να απορριπτη το κακον και να εκλεγη το αγαθον. 15Διοτι πριν μαθη το παιδιον να απορριπτη το κακον και να εκλεγη το αγαθον, η γη, την οποιαν αποστρεφεσαι, θελει εγκαταλειφθη υπο των δυο βασιλεων αυτης. 16ο Κυριος θελει φερει επι σε, και επι τον λαον σου, και επι τον οικον του πατρος σου, ημερας, αιτινες δεν ηλθον αφ' ης ημερας εχωρισθη απο του Ιουδα ο Εφραιμ, δια του βασιλεως της Ασσυριας. 17Και εν εκεινη τη ημερα θελει συριξει ο Κυριος εις τας μυιας τας εν τοις εσχατοις των ποταμων της Αιγυπτου, και εις τας μελισσας τας εν τη γη της Ασσυριας και θελουσιν ελθει και αναπαυθη πασαι επι τας ηρημωμενας κοιλαδας και εν ταις τρυπαις των βραχων και επι πασαν βατον και επι παν ωραιον δενδρον. 18Και εν εκεινη τη ημερα ανθρωπος τρεφων μιαν δαμαλιν και δυο προβατα, 19απο της αφθονιας του γαλακτος, το οποιον θελουσι διδει, Βουτυρον και μελι θελει τρωγει διοτι βουτυρον και μελι θελει τρωγει εκαστος, οστις υπελειφθη εν τω μεσω της γης. 20Και εν εκεινη τη ημερα πας τοπος, εν ω ησαν χιλιαι αμπελοι χιλιων αργυριων, θελει εισθαι δια τριβολους και ακανθας. 21Με βελη καὶ με τοξα θελουσιν ελθει εκει· διοτι πασα η γη θελει κατασταθη τριβολοι και ακανθας. 22Και παν ορος γεγεωργημενος με
δικελλαν, οπου δεν ηλθε φοβος τριβολων και ακανθων, θελει εισθαι δια να εξαποστελλονται εκει βοες και δια να καταπατηται υπο προβατων.

Chapter 8

1 Και ειπε Κυριος προς εμε, Λαβε εις σεαυτον τομον μεγαν, και γραψον εν αυτω δια γραφιδος ανθρωπου περι του Μαχερ-σαλαλ-χας-βαζ. 2 Και παρελαβον εις εμαυτον πιστους μαρτυρας, Ουριαν τον ιερεα και Ζαχαριαν τον υιον του Ιεβερεχιου. 3 Και προσηλθον προς την προφητισσαν, ητις συνελαβε και εγεννησεν υιον. Και ειπε Κυριος προς εμε, Καλεσον το ονομα αυτου Μαχερ-σαλαλ-χας-βαζ, διοτι πριν μαθη το παιδιον να προφερη, Πατερ μου και μητερ μου, τα πλουτη της Δαμασκου και τα λαφυρα της Σαμαρειας θελουσι διαρπαχθη εμπροσθεν του βασιλεως της Ασσυριας. 4 Και ελαλησεν ετι Κυριος προς εμε, λεγων, επειδη ο λαος ουτος απεβαλε τα υδατα του Σιλωαμ τα ρεοντα ησυχως, και χαιρε εις τον Ρεσιν και εις τον υιον του Ρεμαλια, δια τουτο, ιδου, ο Κυριος αναβιβαζει επ' αυτους τα υδατα του ποταμου, τα δυνατα και τα πολλα, τον βασιλεα της Ασσυριας και πασαν την δοξαν αυτου· και θελει υπερβη παντα τα αυλακια αυτου και πλημμυρησει πασας τας οχθας αυτου. 5 Και ενωθητε, λαοι, και θελετε κατακοπη· και ακροασθητε, παντες οι εν τοις εσχατοις της γης· ζωσθητε, και θελετε κατακοπη· ζωσθητε, και θελετε κατακοπη. 6 Βουλευθητε βουλην, και θελει ματαιωθη· λαλησατε λογον, και δεν θελει σταθη διοτι μεθ' ημων ο Θεος. 7 Διοτι ουτως ελαλησε Κυριος προς εμε εν χειρι κραταια, και με εδιδαξε να μη περιπατω εν τη οδω του λαου τουτου, λεγων, Μη ειπητε, Συνωμοσια, περι παντος εκεινου, περι του οποιου ο λαος ουτος θελει ειπε, Συνωμοσια και τον φοβον αυτου μη φοβηθητε μηδε τρομαξητε. 8 Τον Κυριον των δυναμεων, αυτον αγιασατε και αυτος ας ηναι ο φοβος σας και αυτος ας ηναι ο τρομος σας. 9 Και θελει εισθαι δια αγιαστηριον θελει εισθαι ομως δια πετραν προσκομματος και δια βραχον πτωσεως εις τους δυο οικους του Ισραηλ δια παγιδ και δια βροχον εις τους κατοικους της Ιερουσαλημ. 10 Και πολλοι θελουσι περασει επ' αυτα και πεσει και συντριφθη και πιασθη. 11 Εις τον νομον και εις την μαρτυριαν εαν δεν λαλωσι θελουσιν αναβλεψει εις τα ανω. 12 Εγω δε θελω περιμεινει τον Κυριον, οστις κρυπτει το προσωπον αυτου απο του οικου Ιακωβ, και επ' αυτον θελει εισθαι δια του θεου μου.
Επειτα θελουσιν εμβλεψει εις την γην και ιδου, ταραχη και σκοτος, θαμβωμα αγωνιας και θελουσιν εξωσθει εις το σκοτος.

Chapter 9

1. Δεν θελει εισθαι ομως τοιουτον θαμβωμα εις την γην την τεθλιμμενην· εν τοις προτεροις καιροις εξουθενωσε την γην Ζαβουλων και την γην Νεφθαλειμ· εν δε τοις υστεροις εκαμεν ενδοξα τα μερη τα προς την οδον της θαλασσης, περαν του Ιορδανου, την Γαλιλαιαν των εθνων. 2. Ο λαος ο περιπατων εν τω σκοτει ειδε φως μεγα· εις τους καθημενους εν γη σκιας θανατου, φως ελαμψεν επι αυτους. 3. Επολλαπλασιασας το εθνος, ηυξησας εις αυτην την χαραν· χαιρουσιν εμπροσθεν σου κατα την χαραν του θερισμου, καθως αγαλλονται οι διαμεριζομενοι τα λαφυρα. 4. Διοτι συ συνετριψας τον ζυγον του φορτιου αυτου και την ραβδον του ωμου αυτου και την μαστιγα καταδυναστευοντος αυτον, καθως εν τη ημερα του Μαδιαμ. 5. Διοτι πασα περικνημις πολεμιστου μαχομενου μετα θορυβου και πασα στολη κεκυλισμενη εις αιματα θελει εισθαι δια καυσιν και υλην πυρος. 6. Διοτι παιδιον εγεννηθη εις ημας, υιος εδοθη εις ημας· και η εξουσια θελει εισθαι επι τον ωμον αυτου· και το ονομα αυτου θελει καλεσθη Θαυμαστος, Συμβουλος, Θεος ισχυρος, Πατηρ του μελλοντος αιωνος, Αρχων ειρηνης. 7. Εις την αυξησιν της εξουσιας αυτου και της ειρηνης δεν θελει εισθαι τελος, επι τον θρονον του Δαβιδ και επι την βασιλειαν αυτου, δια να διαταξη αυτην και να στερεωση αυτην εν κρισει και δικαιοσυνη απο του νυν και εως αιωνος. Ο ζηλος του Κυριου των δυναμεων θελει εκτελεσει τουτο. 8. Ο Κυριος απεστειλε λογον κατα του Ιακωβ και επεσεν επι τον Ισραηλ. 9. Και πας ο λαος θελει γνωρισει τουτο, ο Εφραιμ και ο κατοικος της Σαμαρειας, οιτινες λεγουσιν υπερηφανως και με επαρσιν καρδιας, 10. Οι πλινθοι επεσον, πλην ημεις θελομεν αλλαξει αυτας εις κεδρους. 11. Δια τουτο ο Κυριος θελει εξεγειρει τους εχθρους του Ρεσιν εναντιον αυτου· τους Συριους εμπροσθεν και τους Φιλισταιους οπισθεν· και θελουσι καταφαγει τον Ισραηλ με ανοικτον στομα. Εν πασι τουτοις ο θυμος αυτου δεν απεστραφη, αλλ' η χειρ αυτου ειναι ετι εξηπλωμενη. 12. Πλην ο λαος δεν επιστρεφει προς τον παταξαντα αυτον, ουδε εκζητουσι τον Κυριον των δυναμεων. 13. Δια τουτο ο Κυριος θελει εκκοψει απο του Ισραηλ κεφαλην και ουραν, κλαδον και σπαρτον, εν μια ημερα. 14. Ο πρεσβυτης και ο εντιμος, αυτος ειναι η κεφαλη· και ο προφητης οστις διδασκει ψευδη, αυτος ειναι η ουρα. 15. Διοτι οι μακαριζοντες τον λαον τουτον πλανωσιν αυτον· και οι μακαριζομενοι υπ' αυτων αφανιζονται. 16. Δια τουτο ο Κυριος δεν θελει ενυφανθη εις τους νεανισκους αυτων, ουδε θελει ελεησει τους ορφανους και τας χηρας αυτων· επειδη παντες ειναι υποκριται και κακοποιοι, και παν στομα λαλει ασεβως. Εν πασι τουτοις ο θυμος αυτου δεν απεστραφη, αλλ' η χειρ αυτου ειναι ετι εξηπλωμενη. 17. Απο του θυμου του Κυριου των δυναμεων η γη εσκοτισθη, και ο λαος θελει εισθαι ως υλη πυρος· ανθρωπος δεν

791
θέλει ελεήσει τον αδελφόν αυτού. 20Καὶ θέλει αρπάσει εἰς τα δεξιά, πλην θέλει πεινασθεί καὶ θέλει
φαγεῖ εἰς τα αριστερά, πλην δὲν θέλει χορτάσθη· θέλουσί φαγεῖ πας ανθρώπος τὴν σαρκά του
βραχίωνος αὐτοῦ. 21ο Μανασσής τὸν Εφραίμ καὶ ο Εφραίμ τὸν Μανασσήν· καὶ αυτοὶ ὀμοῦ θέλουσιν
εἰσῆλθαι εἰς τὸν Ιούδα. Εν πασὶ τούτῳ ο θυμός αὐτοῦ δὲν απεστράφη, ἀλλ’ ἡ χείρ αὐτοῦ εἶναι
ἐτι εξηπλωμένη.

Chapter 10

1Ουαὶ εἰς τοὺς ψηφιζοντας ψηφισματα αδικα καὶ εἰς τοὺς γραμματεις τους γραφοντας
καταδυναστευσιν· 2διὰ να στερησωσι τον ενδει απο της κρισεως, καὶ δια να αρπασωσι το δικαιον
tων πτωχων του λαου μου, δια να γεινωσι λαφυρον αυτων αι χηραι, και να γυμνωσωσι τους
ορφανους. 3Και τι θελετε καμει εν τη ημερα της επισκεψεως και εν τω ολεθρω οσις θελει ελθει
μακροθεν; προς τινα θελετε προστρεξει δια βοηθειαν; και που θελετε αφησει την δοξαν σας,
4ειμη ὁτι θελουσιν υποκυψει εις τα δεσμα, και θελουσι πεσει υποκατω των πεφονευμενων; Εν πασι
tουτοις ο θυμος αυτου δεν απεστραφη, αλλ’ η χειρ αυτου ειναι ετι εξηπλωμενη. 5Ουαὶ εἰς τον
Ασσυριον, την ραβδον του θυμου μου, αν και η εν τη χειρι αυτου μαστιξ ηναι η οργη μου.
6Θελω αποστειλει αυτον επι εθνος υποκριτικον, και θελω δωσει εις αυτον προσταγην κατα του λαου του
θυμου μου, δια να λαφυραγωγηση λαφυρα και να λεηλατηση λεηλασιαν και να καταπατηση
αυτους ως τον πηλον των οδων. 7Πλην αυτος δεν εννοει ουτως καὶ η καρδια αυτου δεν
dιαλογιζεται ουτως· αλλα τουτο φρονει εν τη καρδια αυτου, να καταστρεψη και να εξολοθρευση
eθνη ουκ ολιγα. 8Διοτι λεγει, οι αρχοντες μου δεν ειναι παντες βασιλεις;
9δεν ειναι η Χαλανη ως η Χαρχεμις; δεν ειναι η Αιμαθ ως η Αρφαδ; δεν ειναι η Σαμαρεια ως η Δαμασκος; 10καθως η χειρ
μου κατεκρατησε τα βασιλεια των ειδωλων, των οποιων τα γλυπτα ισχυον μαλλον παρα τα της
Ιερουσαλημ και της Σαμαρειας, 11δεν θελω καμει, ως εκαμον εις την Σαμαρειαν και εις τα ειδωλα
αυτης, ουτω και εις την Ιερουσαλημ και εις τα ειδωλα αυτης; 12Δια τουτο, αφου ο Κυριος εκτελεση
απαν το εργον αυτου επι το ορος Σιων και επι την Ιερουσαλημ, θελω παιδευσει, λεγει, τον καρπον
tης επηρμενης καρδιας του βασιλεως της Ασσυριας και την αλαζονειαν των υψηλων οφθαλμων
αυτου. 13Διοτι λεγει, Εν τη δυναμει της χειρος μου εκαμον τουτο και δια της σοφιας μου, επειδη
ειμαι συνετος· και μετεστησα τα ορια των λαων και διηρπασα τους θησαυρους αυτων και καθηρεσα,
ως ισχυρος, τους εν υψω καθημενους· 14και η χειρ μου ευρηκεν ως φωλεαν τα πλουτη των λαων·
και καθως συναγει τις ωα αφειμενα, ουτω συνηγαγον πασαν την γην εγω· και ουδεις εκινησε
πτερυγα η ηνοιξε στομα η εψιθυρισεν.
15Θελε καυχηθη η αξινη κατα του κοπτοντος δι’ αυτης; ήθελε μεγαλυχνησαι το πριονιον κατα τον κινουτον αυτο; ως εαν εηθελε κινηση η ραβδος κατα των υψουντων αυτην, ως εαν εθελεν υψωσει εαυτην η βακτηρια ως μη ουσα ξυλον. 16Δια τουτο
ο Κυριος, ο Κυριος των δυναμεων, θελει αποστειλει εις τους παχεις αυτου εις καταφαγη τας ακανθας αυτου και τους τριβολους
αυτού εν μια ημέρα. Καὶ θελεί αφανίσει την δοξάν του δασούς αυτού και του καρποφόρου αγρού αυτού από ψυχής εως σαρκός· καὶ θελουσιν εἰσῆλθαι ως σταν σηματοφόρος λιπωψυχή. Το δε υπολοίπον των δενδρῶν του δασούς αυτού θελεί εἰσηθαί ευαριθμεῖ· καὶ θελουσιν εἰσθαί ως τότε θησαυρός ψυχής εἰς σαρκός· καὶ θελουσιν εἰσθαί ως τότε θησαυρός ψυχής εἰς σαρκός. Διὸ διοικηθηκαί· καὶ θελουσιν εἰσθαί εἰς τὸν λόφον τῆς Ιερουσαλήμ· καὶ θελοῦσιν εἰσθαί εἰς τὸν λόφον τῆς Ιερουσαλήμ. Καὶ εἰς εκείνη την ημέρα, τὸ υπολοίπον τοῦ Ἰσραήλ καὶ οἱ διασεσώσμενοι τοῦ οἴκου Ἰακώβ θελοῦσιν εἰσθαί εἰς τὸν λόφον τῆς Ιερουσαλήμ· καὶ θελοῦσιν εἰσθαί εἰς τὸν λόφον τῆς Ιερουσαλήμ. Καὶ εἰς εκείνη την ημέρα, τὸ υπολοίπον τοῦ Ἰσραήλ καὶ οἱ διασεσώσμενοι τοῦ οἴκου Ἰακώβ θελοῦσιν εἰσθαί εἰς τὸν λόφον τῆς Ιερουσαλήμ· καὶ θελοῦσιν εἰσθαί εἰς τὸν λόφον τῆς Ιερουσαλήμ.
εριφιου· και ο μοσχος και ο σκυμνος και τα σιτευτα ομου, και μικρον παιδιον θελει οδηγει αυτα. 7Και η δαμαλις και η αρκτος θελουσι συμβοσκεσθαι, τα τεκνα αυτων θελουσιν αναπαυεσθαι ομου, και ο λεων θελει τρωγει αχυρον καθως ο βους. 8Και το θηλαζον παιδιον θελει παζει εις την τρυπαν της ασπιδος, και το απογαλακτισμενον παιδιον θελει βαλει την χειρα αυτου εις την φωλεαν του βασιλισκου. 9Δεν θελουσι κακοποιει ουδε φθειρει εν ολω τω αγιω μου ορει· διοτι η γη θελει εισθαι πληρης της γνωσεως του Κυριου, καθως τα υδατα σκεπαζουσι την θαλασσαν. 10Και εν εκεινη τη ημερα προς την ριζαν του Ιεσσαι, ητις θελει ιστασθαι σημαια των λαων, προς αυτον θελουσιν προσπερξει τα εθνη, και η αναπαυσις αυτου θελει εισθαι δοξα. 11Και εν εκεινη τη ημερα ο Κυριος θελει βαλει την χειρα αυτου παλιν δευτεραν φοραν δια να αναλαβη το υπολοιπον του λαου αυτου, το οποιον θελει μεινει, απο της Ασσυριας και απο της Αιγυπτου και απο του Παθρως και απο της Αιθιοπιας και απο του Ελαμ και απο του Σεννααρ και απο των νησων της θαλασσης. 12Και θελει υψωσει σημαια εις τα εθνη, και θελει συναξει τους απερριμμενους του Ισραηλ και συναθροισει τους διεσκορπισμενους του Ιουδα απο των τεσσαρων γωνιων της γης. 13Και ο φθονος του Εφραιμ θελει αφαιρεθη, και οι εχθρευομενοι του Ιουδα θελουσιν αποκοπη· ο Εφραιμ δεν θελει φθονει τον Ιουδαν και ο Ιουδας δεν θελει θλιβει τον Εφραιμ. 14Αλλα θελουσιν ορισθαι εις τον Ισραηλ και καταξηρανει την γλωσσαν της Αιγυπτιακης θαλασσης· και δια του βιαιου αυτου ανεμου ακαθειρητη και απο της Αιγυπτιας· διοτι η θελει εισθαι οδος πλατεια εις το υπολοιπον του λαου αυτου, το οποιον θελει μεινει, απο της Ασσυριας και απο της Αιγυπτιας και απο τους νησους της θαλασσης. 15Και εν εκεινη τη ημερα θελει ειπει, Κυριε, θελω σε δοξολογησει· διοτι αν και ωργισθης εναντιον μου, εστραφη ο θυμος σου και με παρηγορησας. 16Ιδου, ο Θεος ειναι η σωτηρια μου· θελω θαρρει και δεν θελω φοβεισθαι· διοτι Κυριος ο Θεος ειναι η δυναμις μου και το ασμα· και εσταθη η σωτηρια μου. 17Και εν ευφροσυνη θελετε αντλησει υδωρ εκ των πηγων της σωτηριας. 18Και εν εκεινη τη ημερα θελετε ειπει, Δοξολογειτε τον Κυριον, επικαλεισθε το ονομα αυτου, καμετε γνωστα εις τα εθνη τα εργα αυτου, μνημονευετε οτι υψωθη το ονομα αυτου. 19Ψαλλετε εις τον Κυριον· διοτι ο Κυριος θελει εις τον ξυλον τον εαυτον εορτασει εις τον υπολοιπον του λαου αυτου, και ο Θεος θελει εις τον Ισχυρον εορτασει, και η σωτηρια του εσται εις χειρα αυτου. 20Αγαλλιω και ευφραινου, κατοικε της Σιων· διοτι ο Αγιος του Ισραηλ ειναι μεγας εν τω μεσω σου. 21Και πεταλωσε τον Πιλατον και ο Αιγαλεος και ο Μαριαμ και τα σιτευτα. 22Και δεν θελει ο Χριστος εις τον Ισραηλ· αλλα θελει τον Ισραηλ εις τον Χριστον.
Η κατα Βαβυλωνος ορασις, την οποιαν ειδεν Ησαιας ο υιος του Αμως.

Σηκωσατε σημαιαν επι το ορος το υψηλον, υψωσατε την φωνην προς αυτους, σεισατε την χειρα δια να εισελθωσιν εις τας πυλας των αρχοντων.

Εγω προσεταξα τους διωρισμενους μου, μαλιστα εκραξα τους δυνατους μου, δια να εκτελεσωσι τον θυμον μου, τους χαιροντας εις την δοξαν μου.

Φωνη πληθους επι τα ορη ως μεγαλου λαου· θορυβωδης φωνη των βασιλεων των εθνων συνηγμενων· ο Κυριος των δυναμεων επισκεπτεται το στρατευμα της μαχης.

Ερχονται απο γης μακρας, εκ των περατων του ουρανου, ο Κυριος και τα οπλα της αγανακτησεως αυτου, δια να αφανισωσι πασαν την γην.

Ολολυζετε, διοτι η ημερα του Κυριου επλησιασε· θελει ελθει ως ολεθρος απο του Παντοδυναμου.

Δια τουτο πασαι αι χειρες θελουσι εκλυθη, και πασα καρδια ανθρωπου θελει διαλυθη.

Και θελουσι τρομαξει· πονοι και θλιψεις θελουσι κατακυριευσει αυτους· θελουσιν εισθαι εν πονω, ως τικτουσα· θελουσι μεινει εκστατικοι ο εις προς τον αλλον· τα προσωπα αυτων θελουσιν εισθαι πεφλογισμενα.

Ιδου, η ημερα του Κυριου ερχεται, σκληρα και πληρης θυμου και οργης φλογερας, δια να καταστηση την γην ερημον· και θελει εξαλειψει απ' αυτης τους αμαρτωλους αυτης.

Διοτι τα αστρα του ουρανου και οι αστερισμοι αυτου δεν θελουσι δωσει το φως αυτων· ο ηλιος θελει σκοτισθη εν τη ανατολη αυτου, και η σεληνη δεν θελει εκπεμψει το φως αυτης.

Και θελω παιδευσει τον κοσμον δια την κακιαν αυτου και τους ασεβεις δια την ανομιαν αυτων και θελω παυσει την μεγαλαυχιαν των υπερηφανων και ταπεινωσει την υψηλοφροσυνην των φοβερων.

Θελω καταστησει ανθρωπον πολυτιμοτερον υπερ χρυσιον καθαρον· μαλιστα ανθρωπον υπερ το χρυσιον του Οφειρ.

Δια τουτο θελω ταραξει τους ουρανους, και η γη θελει σεισθη απο του τοπου αυτης, εν τω θυμω του Κυριου των δυναμεων και εν τη ημερα της φλογερας οργης αυτου.

Και τα τεκνα αυτων θελουσι συντριφθη εμπροσθεν αυτων· αι οικιαι αυτων θελουσι λεηλατηθη, και αι γυναικες αυτων θελουσι βιασθη.

Και η Βαβυλων, η δοξα των βασιλειων, το ενδοξον καυχημα των Χαλδαιων, θελει εισθαι ως οτε κατεστρεψεν ο Θεος τα Σοδομα και τα Γομορρα·
Chapter 14

1 Διότι ο Κυριός θέλει ελεησεί τον Ιακώβ, και θέλει ετι εκλεξεί τον Ισραήλ και καταστήσει αυτούς εν τη γη αυτών και οι ξένοι θελουσιν ενωθη μετ' αυτών και θελουσι προσκολληθη εις τον οικον του Ιακώβ. 2 Και οι λαοί θελουσι λαβει αυτους και φερει αυτους εις τον τοπον αυτων· και οικος του Ισραηλ θελει κληρονομησει αυτους εν τη γη του Κυριου δια δουλους και δουλας· και θελουσιν εισθαι αιχμαλωτοι αυτων οι αιχμαλωτισαντες αυτους, και θελουσι γεινει κυριοι των καταθλιβοντων αυτους. 3 Και οι ημεραν ο Κυριος θελει σε αναπαυσει απο της θλιψεως σου και απο του φοβου σου και απο της σκληρας δουλειας, εις την οποιαν ησο καταδεδουλωμενος, 4 θελεις μεταχειρισθη την παροιμιαν ταυτην κατα του βασιλεως της Βαβυλωνος, λεγων, Πως επαυθη ο καταδυναστης· πως επαυθη η φορολογος του χρυσιου. 5 Ο Κυριος συνετριψε την ραβδον των ασεβων, το σκηπτρον των δυναστων. 6 Ο πατασσων εν θυμω τον λαον με ακαταπαυστο κτυπημα, ο δεσποζων εν οργη επι τα εθνη, καταδιωκεται, και ουδεις ο κωλυων. 7 Πασα η γη αναπαυεται, ησυχαζει· εκφωνουσιν ασματα αγαλλιασεως. 8 Χαιρουσιν επι σε και αι ελατοι, αι κεδροι του Λιβανου, λεγουσαι, Αφου συ εκοιμηθης, δενδροτομος δεν ανεβη εφ' ημας. 9 Ο αδης κατωθεν εκινηθη δια σε, δια να απαντηση την ελευσιν σου· δια σε εξηγειρε τους νεκρους, παντας τους ηγεμονας της γης· εσηκωσεν εκ των θρονων αυτων παντας τους βασιλεις των εθνων. 10 Παντες ουτοι θελουσιν αποκριθη και ειπει προς σε, Και συ εγεινες αδυνατος, καθως ημεις; κατεσταθης ομοιος ημων; 11 Η μεγαλαυχια σου κατηνεχθη εις τον ταφον και ο θορυβος των μουσικων σου οργανων· ο σκωληξ ειναι εστρωμενος υποκατω σου και οι σκωληκες σε σκεπαζουσι· 12 πως επεσες εκ του ουρανου, Εωσφορε, υιε της αυγης· συνετριφθης κατα γης, συ ο καταπατων τα εθνη. 13 Συ δε ελεγες εν τη καρδια σου, Θελω αναβη εις τον ουρανον, θελω υψωσει τον θρονον μου υπερανω των αστρων του Θεου· και θελω καθησει επι το ορος της συναξεως, προς τα μερη του βορρα· 14 θελω αναβη επι τα υψη των νεφελων· θελω εισθαι ομοιος του Υψιστου. 15 Εις τον αδην ομως θελεις καταβη, εις τα βαθη του λακκου. 16 Οι βλεποντες σε θελουσιν ενατενισει προς σε, θελουσι σε παρατηρει, λεγοντες, ουτος ειναι ο ανθρωπος ο ποιων την γην να τρεμει, ο σειων τα βασιλεια; 17 Ο ερημονων την οικουμενην και καταστρεφων τας πολεις αυτης; ο μη απολυων εις τας οικιας αυτων τους δεσμιους αυτου; 18 Παντες τις βασιλεις των εθνων, παντες αναπαυονται εν δοξη, εκαστος εν τη οικια αυτου· 19 συ δε απερριφθης του ταφου σου ως κλαδος βδελυκτος, ιματιον κεκεντημενων, πεφονευμενων εν μαχαιρα, καταβαινοντων εις τας πετρας του λακκου· ως πτωμα καταπατουμενον. 20 Δεν θελεις ενωθη μετ' αυτων εις ενταφιασμον, διοτι η φανηθησις την γην σου, εφονευσας τον λαον σου· το σπερμα των κακοποιων ουδεποτε θελει ονομασθη. 21 Ετοιμασατε σφαγην εις τα τεκνα αυτου δια την ανομιαν των πατερων αυτων, δια να μη σηκωθωσι και κληρονομησωσι την γην, και γεμισωσι το προσωπον της οικουμενης απο πολεων. 22 Διοτι θελω καταστησει αυτην κληρονομιαν εχινων και λιμνας υδατων· και θελω εξαλειψει απο της Βαβυλωνος τον ονομα και το υπολοιπον και υιον και εκγονον, λεγει Κυριος. 23 Και θελω καταστησει αυτην κληρονομιαν εχινων και λιμνας υδατων· και θελω εξαλειψει απο της Βαβυλωνος τον ονομα και το υπολοιπον και υιον και εκγονον, λεγει Κυριος. 24 Ομοσεν ο Κυριος των δυναμεων, λεγων, Εξαπαντος
καθως εβουλευθην, ουτω θελει γεινει· και καθως απεφασι, ουτω θελει μεινει, 25
να συντριψω
tον Άσσυριον εν τη γη μου και να καταπατησω αυτον επι των ορεων μου·
tοτε ο ξυνος αυτου
θελει σηκωθη απ' αυτων και το φορτιον αυτου θελει αφαιρεθη απο των ομων αυτων. 26
Αυτη ειναι η βουλη η βεβουλευμενη καθ' ολης της γης· και αυτη η χειρ η εξηπλωμενη επι παντα τα εθνη.
27 Διοτι ο Κυριος των δυναμεων απεφασι και τις θελει αναφερεσαι· και η χειρ αυτου εξηπλωθη
και τις θελει αποστρεψη αυτην; 28 Εν τω ετει, καθ' ο απεθανεν ο βασιλευς Αχαζ, εγεινεν αυτη η
ορασις. 29 Μη χαιρε, Παλαιστινη πασα, διοτι επειδη εκ της ριζης του οφεως θελει εξελθει βασιλισκος, και ο καρπος αυτου θελει εισθαι φλογερος πετωμενος οφις.
30 Και οι πρωτοτοκοι του πτωχου θελουσι τραφη και οι ενδεεις θελουσιν αναπαυεσθαι εν
ασφαλει· και θελω θανατωσει την ριζαν σου με πειναν, και θελω φονευσει το υπολοιπον σου.
31 Ολολυζε, πυλη· βοα, πολις· εχαθης, Παλαιστινη πασα· διοτι ερχεται καπνος απο βορρα, και ουδε
εις αυτου θελουσιν εισθαι περιεζωσμενοι σακκους· επι των δωματων αυτων και εν ταις πλατειαις αυτων
θελουσιν ολολυξει μετα κλαυθμου μεγαλου. 41 Όλος οι οπλοφοροι ανδρες του Μωαβ θελουσιν ολολυξει·
η ψυχη αυτων θελει ολολυξει δι' αυτους.
5 Η καρδια μου θελει αναβοησει δια τον Μωαβ· οι φυγαδες αυτου
θελουσι τρεξει εως Σηγωρ ως τριετης δαμαλις· διοτι κλαιοντες θελουσι αναβη δια της αναβασεως
tης Λουειθ· διοτι τα υδατα της Νιμρειμ θελουσι εκλειψει· διοτι ο χορτος εξηρανθη, η χλοη εξελιπε, δεν υπαρχει ουδε
χλωρον· 7 η αφθονια, την οποιαν συνηξαν, και εκεινο το οποιον απεταμιευσαν, θελει
φερθη εις την κοιλαδα των ιτεων. 8 Διοτι η φωνη εφθασε κυκλω εις τα ορια του Μωαβ· οι υδατα της
Δειμων θελουσι
γεμισθη αιματος· διοτι θελω επιφερει ετι δεινα επι Δειμων, λεοντας επι τον διασωθεντα εκ του
Μωαβ και επι τα υπολοιπα του τοπου.

Chapter 15

1 Η κατα Μωαβ ορασις. Επειδη η Αρ Μωαβ επορθηθη την νυκτα και ηφανισθη·
η Κιρ Μωαβ επορθηθη την νυκτα και ηφανισθη· 2 ανεβη εις τον οικον και εις Δαιβων,
tους υπηλους τοπους, δια να κλαυση· ο Μωαβ θελει ολολυξει δια την Νεβω, και δια την Μεδεβα·
αι υπηλους τοπους δια να κλαυση· ο Μωαβ θελει ολολυξει δια την Νεβω, και δια την Μεδεβα·
αι τους υπηλους τοπους δια να κλαυση· ο Μωαβ θελει ολολυξει δια την Νεβω, και δια την Μεδεβα·
αι η Εσεβων θελει βοα, και η Ελεαλη· η βοη αυτων θελει
ακουσθη εως Ιασσα· δια τουτο οι οπλοφοροι ανδρες του Μωαβ θελουσιν ολολυξει· η ψυχη αυτων
θελει ολολυξει δι' αυτους.
4 Η καρδια μου θελει αναβοησει δια τον Μωαβ· οι φυγαδες αυτου
θελουσι τρεξει εως Σηγωρ ως τριετης δαμαλις· διοτι κλαιοντες θελουσι αναβη δια της αναβασεως
tης Λουειθ· διοτι τα υδατα της Νιμρειμ θελουσι εκλειψει· διοτι ο χορτος εξηρανθη, η χλοη εξελιπε, δεν υπαρχει ουδε
χλωρον· 5 Η καρδια μου θελει αναβοησει δια τον Μωαβ· οι φυγαδες αυτου
θελουσι τρεξει εως Σηγωρ ως τριετης δαμαλις· διοτι κλαιοντες θελουσι αναβη δια της αναβασεως
tης Λουειθ· διοτι εν τη οδω της Οροναι θελουσιν ψωσει φωνην εξολοθρευμου· 6 διοτι τα υδατα
tης Νιμρειμ θελουσιν εκλειψει· διοτι ο χορτος εξηρανθη, η χλοη εξελιπε, δεν υπαρχει ουδε
χλωρον· 7 δια τουτο η αφθονια, την οποιαν συνηξαν, και εκεινο το οποιον απεταμιευσαν, θελει
φερθη εις την κοιλαδα των ιτεων. 8 Διοτι η φωνη εφθασε κυκλω εις τα ορια του Μωαβ· οι υδατα της
Δειμων θελουσι
γεμισθη αιματος· διοτι θελω επιφερει ετι δεινα επι Δειμων, λεοντας επι τον διασωθεντα εκ του
Μωαβ και επι τα υπολοιπα του τοπου.

Chapter 16

797
1 Αποστειλατε το αρνιον προς τον αρχοντα της γης, απο Σελα εν τη ερημω προς τον θυγατρας της Σιων. 2 Διοτι ως πτηνον πλανωμενον, απο της φωλεας αυτου δεδιωγμενον, ουτως αι θυγατερες του Μωαβ θελουσιν εισθαι κατα τας διαβασεις του Αρνων. 3 Βουλευον, εκτελεσον το δικαιον· εν τω μεσω της ημερας καμε την σκιαν σου ως νυκτα· κρυψον τους διωκομενους· μη φανερωσης τον περουμενον. 4 Οι δεδιωγμενοι μου ας παροικησωσι παρα σοι, Μωαβ· γενου εις αυτους σκεπη απο προσωπου του πορθητου. 5 Εις τη σκηνη του Δαβιδ, ο κρινων και εκζητων κρισιν και σπευδων δικαιοσυνην. 6 Και μετα ελεους θελει συσταθη ο θρονος, και επ' αυτον θελει καταφρονηθη μεθ' ολου του μεγαλου πληθους αυτου· και το υπολοιπον θελει εισθαι πολυ ολιγον και αδυνατον.

Chapter 17

1 Η κατα Δαμασκου ορασις. Ιδου, η Δαμασκος πεπαυμενη του να ηναι πολις, και θελει εισθαι σωρος ερειπιων. 2 Αι πολεις της Αροηρ εγκατελειφθησαν· θελουσιν εισθαι δια τα ποιμνια, τα οποια θελουσιν αναπαινισθαι εκει, και δεν θελει εισθαι ο φοβιζων. 3 Και θελει επιτυχει. ας περιπλανωμενον της Συριας θελει γεινει ως η δοξα των υιων του Ισραηλ, λεγει ο Κυριος των δυναμεων.

Anonymous Greek Bible (Modern)
τιναγμώ της ελαιας, δυο τρεις ελαιαι επι της κορυφης των υψηλοτερων κλαδων, λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ. Εν εκεινη τη ημερα ο ανθρωπος θελει αναβλεψει προς τον Ποιητην αυτου και οι οφθαλμοι αυτου θελουσιν ενατενισει προς τον Αγιον του Ισραηλ· Και δεν θελει αναβλεψει προς τους βωμους, το εργον των χειρων αυτου, ουδε θελει σεβασθη εκεινο το οποιον εκαμον οι δακτυλοι αυτου, ουτε τα αλση ουτε τα ειδωλα. Εν εκεινη τη ημερα ο ανθρωπος θελει αναβλεψει προς τον Ποιητην αυτου και οι οφθαλμοι αυτου θελουσιν εισθαι ως εγκαταλειμμενος κλαδος και ακροτατον κλωναριον, το οποιον αφηκαν εξ αιτιας των υιων του Ισραηλ· και θελει εισθαι ερημωσις.

Εν εκεινη τη ημερα αι οχυραι πολεις αυτου θελουσιν εισθαι ως εγκαταλειμμενος κλαδος και ακροτατον κλωναριον, το οποιον αφηκαν εξ αιτιας των υιων του Ισραηλ· και θελει εισθαι ερημωσις.

Επειδη ελησμονησας τον Θεον της σωτηριας σου και δεν ενεθυμηθης τον βραχον της δυναμεως σου, δια τουτο θελεις φυτευσει ευαρεστα φυτα, και θελεις καμει την εμφυτευσιν με ξενα βλαστηματα· και αυτον θα τον ανημερωσει ως τον θερον του Ισραηλ εις την αρχηντας εις την απηλπισμενη της θλιψεως.

Ουαι εις το πληθος πολλων λαων, οιτινες καμνουσι ταραχην ως την ταραχην των θαλασσων· και εις τον θορυβον των εθνων, τα οποια θορυβουσιν ως θορυβον υδατων πολλων.

Τα εθνη θελουσι θορυβησει ως θορυβον υδατων πολλων· αλλ' ο Θεος θελει ελεγξει αυτα, και θελουσιν εκδιωχθη, ως το αχυρον των βουνων εμπροσθεν του ανεμου και ως κονιορτος εμπροσθεν του ανεμοστροβιλου.

Ωτος εις τον λαον των πτερυγων, η περαν των ποταμων της Αιθιοπιας, η εξαποστελλουσα πρεσβεις δια θαλασσης και με πλοια σπαρτινα επι των υδατων. Υπαγετε, ταχυδρομοι αγγελιαφοροι, προς εθνον διηρπαγμενον και κατεσπαραγμενον, προς λαον τρομερον απο της αρχης αυτου εως της σημερον, εθνον μεμετρημενον και καταπεπατημενον, του οποιου την γην διηρπασαν οι ποταμοι.

Παντες οι κατοικοι του κοσμου και οι ενοικουντες επι της γης, βλεπετε, οταν υψωθη σημαια επι τα ορη· και ακουσατε, οταν εκπεμφθη φωνη σαλπιγγος. Διοτι ουτως ειπε Κυριος προς εμε· Θελω ησυχασει και θελω επιβλεψει εις το κατοικητηριον μου, ως καυσων λαμπροτερος του φωτος, ως νεφελη δροσου εν τω καυσωνι του θερους.

Διοτι πριν του θερους, οταν το βλαστημα γεινη τελειον και η αγουριδα ωριμαση εκ του ανθους, θελει κοψει τους βλαστους δια κλαδευτηριων και τας κληματιδας αποκοψας θελει αφαιρεσει. Θελουσιν εγκαταλειφθη ομου δια τα ορνεα των βουνων και δια τα θηρια της γης· και τα ορνεα θελουσι περασει το θερον επ' αυτους, και παντα τα θηρια της γης θελουσι διαχειμασει επ' αυτους. Εν εκεινω τω καιρω θελει φερθη δωρον προς τον Κυριον των δυναμεων εκ λαου διηρπαγμενου και κατεσπαραγμενου και εκ λαου τρομουρου απο της αρχης αυτου εως της σημερον, εθνους μεμετρημενου και καταπατημενου, του οποιου την γην διηρπασαν οι ποταμοι, εις τον τοπον του νοματος του Κυριου των δυναμεων, το ορος Σιων.
Chapter 19

1 Η κατα της Αιγυπτου ορασις. Ιδου, ο Κυριος επιβαινει επι νεφελης κουφης και θελει επελθει επι την Αιγυπτον· και τα ειδωλα της Αιγυπτου θελουσι σεισθη απο προσωπου αυτου, και η καρδια της Αιγυπτου θελει διαλυθη εν μεσω αυτης. 2 Και θελει εκπρωσει Αιγυπτιους κατα Αιγυπτιων, και θελουσι πολεμησει εκαστος κατα τον αδελφον αυτου και εκαστος κατα τον πλησιον αυτου· πολις κατα πολεως, βασιλεια κατα βασιλειας. 3 Και θελει εκλεπει το πνευμα της Αιγυπτου εν μεσω αυτης· και θελω ανατρεψει την βουλην αυτης· και θελουσι ερωτησει τα ειδωλα και τους μαγους και τους εγγαστριμυθους και τους μαντεις. 4 Και θελω παραδωσει τους Αιγυπτιους εις χειρα· και βασιλευς αγριος θελει εξουσιαζει αυτους, λεγει ο Κυριος, ο Κυριος των δυναμεων.

5 Και τα υδατα θελουσιν εκλεπει εκ των θαλασσων και ο ποταμος θελει αφανισθη και καταξηρανθη. 6 Και οι ποταμοι θελουσι στειρευσει· οι ρυακες οι περιπεφραγμενοι θελουσι κενωθη και καταξηρανθη· ο καλαμος και ο σπαρτος θελουσι μαρανθη· 7 τα λιβαδια πλησιον των ρυακων, επι των στομιων των ρυακων, και παν το εσπαρμενον παρα τους ρυακας θελει ξηρανθη, απορριφθη και αφανισθη. 8 Και οι αλιεις θελουσι στεναξει και παντες οι ριπτοντες αγκιστρον εις τους ρυακας θελουσι θρηνησει και οι βαλλοντες δικτυα επι τα υδατα θελουσι νεκρωθη.

9 Και οι εργαζομενοι εις λεπτον λιναριον και οι πλεκοντες δικτυα θελουσι ταραχθη. 10 Και οι στυλοι αυτης θελουσι συντριφθη και παντες οι κερδαινοντες απο ιχθυοτροφειων. 11 Βεβαιως οι αρχοντες της Τανεως ειναι μωροι, η βουλη των σοφων συμβουλων του Φαραω κατεσταθη αλογος· πως λεγετε εκαστος προς τον Φαραω, Εγω ειμαι υιος σοφων, υιος αρχαιων βασιλεων; 12 Που, που, οι σοφοι σου; και ας ειπωσι τωρα προς σε, και ας καταλαβωσι τι εβουλευθη ο Κυριος των δυναμεων κατα της Αιγυπτου. 13 Οι αρχοντες της Τανεως εμωρανθησαν, οι αρχοντες της Μεμφεως επλανηθησαν· και επλανησαν την Αιγυπτον οι αρχοντες των φυλων αυτης.

14 Ο Κυριος εκερασεν εν τω μεσω αυτης πνευμα παραφροσυνης· και επλανησαν την Αιγυπτον εις παντα τα εργα αυτης, ως ο μεθυων πλαναται εν τω εμετω αυτου. 15 Και δεν θελει εισθαι εργον δια την Αιγυπτον, το οποιον η κεφαλη η ουρα, ο κλαδος η ο σπαρτος, να δυναται να καμη. 16 Εν εκεινη τη ημερα οι Αιγυπτιοι θελουσιν εισθαι ως γυναικες, και θελουσι τρομαξει και φοβηθη απο της χειρος του Κυριου των δυναμεων σειομενης, την οποιαν σειει επ' αυτους. 17 Και η γη του Ιουδα θελει εισθαι φρικη εις τους Αιγυπτιους· πας οστις ενθυμειται αυτην θελει φριττει, δια την βουλην του Κυριου των δυναμεων, την οποιαν απεφασισεν εναντιον αυτων.

18 Και θελει εισθαι εν τη γη της Αιγυπτου δια σημειον και μαρτυριαν εις τον Κυριον των δυναμεων· διοτι θελουσι βοα προς τον Κυριο εξ αιτιας των καταθλιβοντων, και θελει εξαποστειλει προς αυτους σωτηρα και μεγαν και θελει σωσει αυτους. 19 Και θελει γνωρισθη ο Κυριος εις τους Αιγυπτιους· και οι Αιγυπτιοι θελουσι γνωρισει τον Κυριο εν εκεινη τη ημερα και θελουσι προσφερει θυσιαν και προσφοραν· και θελουσι νεκρωθη ευχην εις τον Κυριον και εκπληρωσει αυτην. 20 Και θελει κτυπησει ο Κυριος...
την Αιγυπτον· θελει κτυπησει και θεραπευσει αυτην· και θελουσι επιστραφη εις τον Κυριον· και θελει παρακαλεσθη υπ' αυτων και θελει εισθαι αυτους. 23Εν εκεινη τη ημερα θελει εισθαι οδος μεγαλη απο της Αιγυπτου προς την Ασσυριαν· και οι Ασσυριοι θελουσιν ελθει εις την Αιγυπτον, και οι Αιγυπτιοι εις την Ασσυριαν, και οι Αιγυπτιοι μετα των Ασσυριων θελουσι δουλευσει εις τον Κυριον. 24Εν εκεινη τη ημερα ο Ισραηλ θελει εισθαι ο τριτος μετα του Αιγυπτιου και μετα του Ασσυριου· ευλογια εν μεσω της γης θελει εισθαι· διοτι ο Κυριος των δυναμεων θελει ευλογησει αυτους λεγων, Ευλογημενη η Αιγυπτος ο λαος μου και η Ασσυρια το εργον των χειρων μου και ο Ισραηλ η κληρονομια μου.

Chapter 20

1Εν τω ετει καθ' ο Ταρταν ηλθεν εις την Αζωτον, οτε απεστειλεν αυτον ο Σαργων βασιλευς της Ασσυριας και επολεμησε κατα της Αζωτου και εκυριευσεν αυτην, 2κατα τον αυτον καιρον ελαλησεν ο Κυριος προς Ησαιαν τον υιον του Αμως, λεγων, Υπαγε και λυσον τον σακκον απο της οσφυος σου και εκβαλε τα σανδαλια σου απο των ποδων σου. Και εκαμεν ουτω, περιπατων γυμνος και ανυποδητος. 3Και ειπε Κυριος, Καθως ο δουλος μου Ησαιας περιεπατει γυμνος και ανυποδητος τρια ετη, δια σημειον και τεραστιον κατα της Αιγυπτου και κατα της Αιθιοπιας, ουτως ο βασιλευς της Ασσυριας θελει απαγαγει τους Αιγυπτιους δεσμιους και τους Αιθιοπας αιχμαλωτους, νεους και γεροντας, γυμνους και ανυποδητους, με γυμνα μαλιστα τα οπισθια αυτων, προς καταισχυνην της Αιγυπτου. 5Και θελουσι τρομαξει και εντραπη δια την Αιθιοπιαν, το θαρρος αυτων· και δια την Αιγυπτον, το καυχημα αυτων.

Chapter 21

1Η κατα της ερημου της θαλασσης ορασις. Καθως οι διαβαινοντες ανεμοστροβιλοι της μεσημβριας, ουτως ερχεται απο της ερημου, απο γης τρομερας. 2Σκληρον οραμα εφανερωθη εις εμε· ο καταδυναστευων καταδυναστευει και ο πορθων πορθει. Αναβηθι, Ελαμ· πολιορκησον, Μηδια· επαυσα πασας τας καταδυναστειας αυτης. 3Δια τουτο η οσφυς μου ειναι πληρης οδυνης· πονοι με εκυριευσαν, ως οι πονοι της τικτουσης· εκυρτωθην εις την ακροασιν αυτου· συνεταραχθην εις την θεαν αυτου.

801
Ακαταπαυστώς, κυριέ μου, ιστάμαι εν τη σκοπία την ημέραν και φυλάττω πασάς τας νυκτάς· και ιδου, ερχονται εδώ αναβαται ανδρες δυο ιππεις. Και απεκριθή και ειπεν, Επεσεν, επεσεν η Βαβυλών, και πασα η χρονιά εκείνης των θεών αυτής συνετριφθήσαν κατα γης. Αλωνισμά μου και σιτε αλωνιου μου, εφανερωσα εις εσας εκείνο, το οποίον ηκουσα παρα του Κυριου των δυναμεων, του Θεου του Ισραηλ. Και εις τεκνία της Αραβίας θελετε διανυκτερευσεις, συνοδιαι των Αδαδανιτων. Αλωνισμα μου και σιτε αλωνιου μου, εφανερωσα εις εσας εκείνο, το οποίον ηκουσα παρα του Κυριου των δυναμεων, του Θεου του Ισραηλ. Η κατα Δουμα ορασις. Προς εμε φωναζει απο Σηειρ, Φρουρε, τι περι της νυκτος; φρουρε, τι περι της νυκτος; Ο φρουρος ειπε, Το πρωι ηλθεν, ετι και η νυξ· αν θελητε να ερωτησητε, ερωτατε· επιστρεψατε, ελθετε. Η κατα Αραβιας ορασις. Εν τω δασει της Αραβιας θελετε διανυκτερευσει, συνοδιαι των Δαιδανιτων. Φερετε υδωρ εις συναντησιν του διψωντος, κατοικοι της γης Θαιμα· προυπαντατε με αρτους τον φευγοντα. Διοτι φευγουσιν απο προσωπου των ξιφων, απο προσωπου του γεγυμνωμενου ξιφους και απο προσωπου της ορμης του πολεμου. Διοτι ο Κυριος ειπεν ουτω προς εμε· Εντος ενος ετους, ως ειναι τα ετη του μισθωτου, θελει εκλειψει βεβαιως πασα η δοξα της Κηδαρ. Και το υπολοιπον του αριθμου των ισχυρων τοξοτων εκ των υιων του Κηδαρ θελουσιν ελαττωθη· διοτι Κυριος ο Θεος του Ισραηλ ελαλησε.

Chapter 22

1 Ορασις κατα της κοιλαδος του οραματος. Τι σοι εγεινε τωρα, οτι ανεβης συ πασα εις τα δωματα; 2 Συ, η πληρης βοης, πολις θορυβου, πολις ευθυμιας· οι πεφονευμενοι σου δεν εφονευθησαν δια μαχαιρας ουδε απεθανον εν μαχη. 3 Παντες οι αρχοντες σου εφυγον ομου· φευγοντες απο του τοξου, εδεσμευθησαν παντες οι ευρισκομενοι εν σοι· οι μακροθεν καταφυγοντες εδεσμευθησαν ομου. 4 Δια τουτο ειπα, Συρθητε απ' εμου· θελω κλαυσει πικρως· μη αγωνιζεσθε να με παρηγορησητε δια την διαρπαγην της θυγατρος του λαου μου. 5 Διοτι ειναι ημερα ταραχης και καταπατησεως και αμηχανιας εν τη κοιλαδι του οραματος παρα Κυριου του Θεου των δυναμεων, ημερα καταστροφης των τειχων· και η κραυγη θελει φθασει εις τα ορη. 6 Και ο Ελαμ ελαβε την φαρετραν με αμαξας ανδρων και ιππεις, και ο Κιρ εξεσκεπασε την ασπιδα. 7 Και αι εκλεκται κοιλαδες σου εγεμισθησαν αμαξων, και οι ιππεις παρεταχθησαν εν τη πυλη. 8 Και ειδετε οτι αι χαλασται της πολεως του Δαβιδ ειναι πολλαι, και συνηθροισατε τα υδατα του κατω υδροστασιου. 9 Και απηριθμησατε τας οικιας της Ιερουσαλημ, και δια να οχυρωσητε το τειχος εχαλασατε τας οικιας. 10 Και εν εκει τη ημερα Κυριος ο Θεος των δυναμεων εκαλεσεν εις κλαυθμον και εις πενθος και εις ξυρισμα και εις ζωσιμον σακκου· αλλ' ιδου, χαρα και ευθυμια· σφαζουσι βοας και θυουσι προβατα, τρωγουσι κρεατα και πινουσιν οινον, λεγοντες, Ας φαγωμεν και ας πιωμεν· διοτι αυριον θελομεν αποθανει. 11 Και ανεκαλυφθη εις τα ωτα μου παρα του Κυριου των δυναμεων, Βεβαιως αυτη η ανομια σας δεν θελει καθαρισθη εωσου αποθανητε, λεγει Κυριος
ο Θεος των δυναμεων. 15'Οτω λεγει Κυριος ο Θεος των δυναμεων· Υπαγε, εισελθε προς τον θησαυροφυλακα τουτον, προς τον Σομναν, τον επιστατην του οικου, και ειπε, 16Τι εχεις εδω; και εδω τινα εχεις, ωστε να κατασκευασης ενταυθα μνημειον εις σεαυτον; κατασκευαζει το μνημα αυτου υψηλα και κοπτει εν πετρα κατοικιαν εις αυτουν. 17Ιδου, ο Κυριος θελει σε εκβαλει εκβολην βιαιαν και θελει σε περικαλυψη το σεαυτον; εις τον οικον του τουτον, προς τον Σομναν, τον επιστατην του οικου, και ειπε, 18Τι εχεις εδω; και εδω τινα εχεις, ωστε να κατασκευασης ενταυθα μνημειον εις σεαυτον; κατασκευαζει το μνημα αυτου υψηλα και κοπτει εν πετρα κατοικιαν εις αυτουν. 19Και θελει εις εξωσει απο της στασεως σου και κρημνισει απο του αξιωματος σου. 20Και εν εκεινη τη ημερα θελει καλεσει τον δουλον μου Ελιακειμ, τον υιον του Χελκιου. 21Και θελω ενδυσει αυτον την στολην σου και θελω περιζωσει αυτον την ζωνην σου, και την εξουσιαν σου θελω δωσει εις την χειρα αυτου και θελει εισθαι πατηρ εις τους κατοικους της Ιερουσαλημ και εις τον οικον του Ιουδα. 22Και θελω βαλει επι τον ωμον αυτου το κλειδιον του οικου του Δαβιδ· και θελει ανοιγει και ουδεις θελει κλειει· και θελει κλειει και ουδεις θελει ανοιγει. 23Και θελω στηριξει αυτον ως πασαλον εν τοπω στερεω και θελει εισθαι ως θρονος δοξης του οικου του πατρος αυτου. 24Και απ' αυτου θελουσι κρεμασει πασαν την δοξαν του οικου του πατρος αυτου, τους εκγονους και απογονους, παντα τα σκευη τα μικρα, απο των σκευων των ποτηριων εως παντων των σκευων των φιαλων. 25Εν εκεινη τη ημερα, λεγει ο Κυριος των δυναμεων, το εστηριγμενον καρφιον εν τω στερεω τοπω θελει κινηθη και θελει εκβληθη και πεσει, και το φορτιον το επ' αυτου θελει κρημνισθη· διοτι ο Κυριος ελαλησε.

Chapter 23

1Η κατα της Τυρου ορασις. Ολολυζετε, πλοια της Θαρσεις· διοτι εξωλοθρευθη, ωστε να μη υπαρχη οικια μηδε εισοδος· εκ της γης των Κητιαιων ανηγγελθη τουτο προς αυτους. 2Σιωπησατε, κατοικοι της νησου· συ, την οποιαν εγεμισαν οι εμποροι της Σιδωνος, οι διαβαινοντες επι της θαλασσης. 3Και το εισοδημα αυτης ειναι ο σπορος του Σιωρ, το θερος του ποταμου, φερομενα δια πολλων υδατων· και αυτη εγεινε το εμποριον των εθνων. 4Αισχυνθητι, Σιδων· διοτι η θαλασσα ελαλησε, το οχυρωμα της θαλασσης, λεγουσα, Δεν κοιλοπονω ουδε γεννω ουδε ανατρεφω νεους ουδε μεγαλων παρθενους. 5Οταν ακουσθη εν Αιγυπτω, θελουσι λυπηθη ακουοντες περι της Τυρου. 6Διελθετε εις Θαρσεις· ολολυξατε, κατοικοι της νησου. 7Αυτη ειναι η ευθυμος πολις σας, της οποιας η αρχαιοτης ειναι εκ παλαιων ημερων; οι ποδες αυτης θελουσι φερει αυτην μακραν δια να παροικηση. 8Τις εβουλευθη τουτο κατα της Τυρου, ητις διανεμει στεμματα, της οποιας οι εμποροι ειναι ηγεμονες, της οποιας οι πραγματευται ειναι οι ενδοξοι της γης; 9Ο Κυριος των δυναμεων εβουλευθη τουτο, δια να καταισχυνη την υπερηφανια πασης δοξης, να εξευτελιση παντα ενδοξα και ανατρεφοντας νεους. 10Διαπερασον την γην σου ως ποταμος, θυγατηρ της Θαρσεις· δυναμις πλεον δεν υπαρχει. 11Εξετεινε την χειρα αυτου επι την θαλασσαν, εσεισε βασιλεια· ο Κυριος εδωκε προσταγην κατα της Χανααν, δια να καταστρεψωσι τα σχυρωματα αυτης. 12Και ειπε, δεν θελεις αγαλλεσθαι πλεον, παρθενα κατατεθλιμενη, θυγατηρ της Σιδωνος· σηκωθητι, περασον προς τους
Κητιαίους· ουδε εκει θελεις εχει αναπαυσιν. 13 Ιδου, η γη των Χαλδαιων· ουτος ο λαος δεν υπηρχεν· ο Ασσυριος εθεμελιωσεν αυτον δια τος κατοικουντας την ερημον· ηγειραν τους πυργους αυτης, υψωσαν τα παλατια αυτης· και κατεστησεν αυτην ερειπια.

14 Όλολυζετε, πλοια της Θαρσεις· διοτι ηρημωθη το οχυρωμα σας.

15 Και εν εκεινη τη ημερα η Τυρος θελει λησμονηθη εβδομηκον ετη, και τα εβδομηκον ετη θελει εισθαι εν τη Τυρω ως ασμα της πορνης. 16 Λαβε κιθαραν, περιελθε την πολιν, πορνη λησμονημενη, παιζε γλυκα, αδε πολλα ασματα, δια να σε ενθυμηθωσι.

17 Και μετα τα εβδομηκον ετη, ο Κυριος θελει επισκεφθη την Τυρον· και αυτη θελει επιστρεφει εις τον μισθωμα αυτης, και θελει πορνευεσθαι μετα παντων των βασιλεων του κοσμου επι προσωπου της γης.

Chapter 24

1 Ιδου, ο Κυριος κενονει την γην και ερημονει αυτην και ανατρεπει αυτην και διασκορπιζει τους κατοικους αυτης. 2 Και θελει εισθαι, ως ο λαος, ως ο ιερευς· ως ο θεραπων, ουτως ο κυριος αυτου· ως η θεραπαινα, ουτως η κυρια αυτης· ως ο αγοραστης, ουτως ο πωλητης· ως ο δανειστης, ουτως ο δανειζομενος· ως ο λαμβανων τοκον, ουτως ο πληρονων τοκον εις αυτον.

3 Ολοκληρως θελει κενωθη η γη και ολοκληρως θελει γυμνωθη· διοτι ο Κυριος ελαλησε τον λογον τουτον.

4 Η γη πενθει, μαραινεται, ο κοσμος ατονει, μαραινεται, οι υψηλοι εκ των λαων της γης ειναι ητονημενοι.

5 Και η γη εμολυνθη υποκατω των κατοικων αυτης· διοτι παρεβησαν τους νομους, ηλλαξαν το διαταγμα, ηθετησαν διαθηκην αιωνιον.

6 Δια τουτο η αρα κατεφαγε την γην και οι κατοικουντες εν αυτη ηρημωθησαν· δια τουτο οι κατοικοι της γης κατεκαυθησαν και ολιγοι ανθρωποι εμειναν.

7 Ο νεος οινος πενθει, η αμπελος ειναι εν ατονια, παντες οι ευφραινομενοι την καρδιαν στεναζουσιν.

8 Η ευφροσυνη των τυμπανων παυει· ο θορυβος των ευθυμουντων τελειονει· παυει της κιθαρας η ευφροσυνη.

9 Δεν θελουσι πινει οινον μετα ασματων· το σικερα θελει εισθαι πικρον εις τους πινοντας αυτο.

10 Η πολις της ερημωσεως ηφανισθη· πασα οικια εκλεισθη, ωστε να μη εισελθη μηδεις.

11 Κραυγη ειναι εν ταις οδοις δια τον οινον· πασα ευθυμια παρηλθεν· η χαρα του τοπου εφυγεν.

12 Ερημια εμεινεν εν τη πολει, και η πυλη εκτυπηθη υπο αφανισμου· 13 οταν γεινη ουτως εν μεσω της γης μεταξυ των λαων, θελει εισθαι ως τιναγμος ελαιας, ως το σταφυλολογημα αφο παυση ο τρυγητος. 14 Ουτοι θελουσι υψωσει την φωνην αυτων, θελουσι ψαλλει δια την μεγαλειοτητα του Κυριου, θελουσι μεγαλοφωνει απο της θαλασσης.

15 Δια τουτο δοξασατε τον Κυριον εν ταις κοιλασι, το ονομα Κυριου του Θεου του Ισραηλ εν ταις νησοις της θαλασσης.

16 Απ' ακρου της γης ηκουσαμεν ασματα, Δοξα εις τον δικαιον. Αλλ' εγω ειπα, Ταλαιπωρια μου, ταλαιπωρια μου· ουαι εις εμε· οι απιστοι απιστως επραξαν· ναι, οι απιστοι πολλα απιστως επραξαν. 17 Φοβος και λακκος και παγις ειναι επι σε, κατοικε της γης. 18 Και ο
φευγών απὸ τοῦ ηχοῦ τοῦ φοβοῦ θελεί πεσεῖ εἰς τὸν λακκὸν· καὶ ὁ αναβαίνων εἰς μεσοῦ τοῦ λακκοῦ θελεί πιαθῆνε τὴν παγιδὴν· καὶ ο ἀναβαίνων εἰς μεσοῦ τοῦ λακκοῦ θελεί πιαθῆνε τῇ παγιδῇ. Ἡ γη κατεσυντρίφθη, η γη ολοκληρώς διέλυθη, η γη εκινήθη εἰς υπερβολήν. Η γη θελεῖ κλονισθῆναι ἐδώ καὶ εκεῖ ως ὁ μεθυὼν καὶ θελεῖ μετακινῆθη εἰς τὴν παγιδήν· διὸ τα θυρίδες ἀνωθέν εἰναι ανοικται, καὶ τὰ θεμελία τῆς σειόνται.

19 Η γη κατεσυντρίφθη, η γη ολοκληρώς διέλυθη, η γη εκινήθη εἰς υπερβολήν. 20 Η γη θελεῖ κλονισθῆναι καθὼς συναγίνονται οἱ αιχμαλώτοι εἰς τὸν λακκὸν, καὶ θελοῦσιν κλεισθῆναι εἰς τὴν φυλακὴν. 21 Καὶ ο Κυρίος θελεῖ παιδεύσει τὸ στρατεύμα τῶν υψηλῶν εἰς τὸν υψόντας καὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς ἐπὶ τῆς γῆς.

22 Καὶ θελοῦσι συναχθῆναι καθὼς συναγίνονται οἱ αιχμαλώτοι εἰς τὸν λακκὸν, καὶ θελοῦσιν κλεισθῆναι εἰς τὴν φυλακὴν. 23 Τότε η σελήνη θελεῖ εντραπῆθη, καὶ ο θελεῖ αἰσχύνθη, όταν ο Κυρίος τῶν δυνάμεων βασιλεῦσέν τοι εἰς τὴν Ῥαβδίαν καὶ δοξασθῆ ἐνώπιον τῶν πρεσβυτέρων τοῦ_

Chapter 25

1 Κυρίε, σὺ εἶσαι ὁ Θεός μου· θελῶ σε υψώνει, θελῶ υμνεῖ τὸ ονόμα σου· διὸ τα ἐκαμές θαύμασι· οἱ αὕτη ἀπ' ἀρχῆς βουλεῖ σου εἶναι πίστις καὶ αληθεία. 2 Διὸ που κατεστήσας πόλιν σωρόν· πόλιν ὠχυρωμενήν, ερείπιον· τὰ οχυρωματα τῶν ἀλλογενῶν, ὡστε να μὴ ην ἡ πολις· οὐδεποτὲ θελοῦσιν ανοικοδομηθῆ.

3 Διὰ τοῦτο ο ἰσχυρὸς λαός θελεῖ σε δοξασθῆ, ἡ πολις τῶν τρομερῶν εθνῶν θελεῖ σε φοβῆθη. 4 Διὸ που εσταθῆς δυνάμις εἰς τὸν πτωχον· δυνάμις του ενδεους εἰς τὴν στενοχωρίαν τοῦ, καταφυγιον εναντιον τῆς ανεμοζάλης, σκια εναντιον τοῦ καυσωνος, όταν τὸ φυσημα τῶν τρομερῶν προσβάλη ὡς ανεμοζάλη κατὰ τοιχον. 5 Θελεῖς καταπαυσεῖ τὸν θορυβὸν τῶν ἀλλογενῶν, ὡς τὸν καυσωνα ἐν ξηρῳ τοπῳ, τὸν καυσωνα διὰ τῆς σκιας τοῦ νεφους· ο θριαμβὸς τῶν τρομερῶν θελεῖ ταπεινωθῆ.

6 Καὶ ἐπὶ τοῦ ορους τουτοῦ ο Κυρίος τῶν δυνάμεων θελεῖ καμεῖ εἰς παντας τους λαους ευωχιαν ἀπο παχεων, ευωχιαν ἀπο οινων ἐν τῆ τρυγια αὐτων, ευωχιαν ἀπο παχεων μεστων μυελου, ἀπο οινων κεκαθαρισμενων ἐπὶ τῆς τρυγιας. 7 Καὶ ἐν τῷ ορει τουτῳ θελεῖ αφανισθῆ το προσωπον τῶν αλλογενῶν, ὡς τὸν καυσωνα διὰ τον κοπρωνα. 8 Καὶ θελεῖ αφανισθῆ το προσωπον του περικαλυμματος του περικαλυπτοντος παντας τους λαους καὶ το καλυμμα το καλυπτον επί παντα τα εθνη. 9 Καὶ εἰς εκεῖνη τῇ ημέρᾳ, θελεῖς ευφρανθῆναι καὶ ευφρανθῆναι τῷ σωτηρια αὐτου· διὸ που ἑξάλειψε τὸ ονειδος τοῦ λαου αὐτου απὸ πασης τῆς γῆς· διὸ τοῦ Κυριος ἐλαλησε. 10 Καὶ εἰς εκεῖνη τῇ ημέρᾳ, θελεῖς ευφρανθῆναι καὶ ευφρανθῆναι τῷ σωτηρια αὐτου· διὸ που ἑξάλειψε τὸ ονειδος τοῦ λαου αὐτου απὸ πασης τῆς γῆς· διὸ τοῦ Κυριος ἐλαλησε.
Chapter 26

1 ἐν συμβολή της ημέρας ο Θεός θέλει ψαλήν εν γῇ Ιουδα. Έχουμεν πόλιν οχυρὰν· σωτηρίαν θελεί βαλεῖ ο Θεὸς αντὶ τειχῶν καὶ προτειχισμῶν. 2 Ανοίξαι τὰς πύλας καὶ θελεί εἰσελθεῖ το δίκαιον εὖθυμον τῇ προσευχῇ. 3 Θελεί φυλάξει εὐλαβείαν τῇ προσευχῇ καὶ προστασίᾳ. 4 Θελείν, εἰς τὸ πενεμοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς προσευχήν, εἰς προσευχήν. 5 Διότι τὰς πύλας καὶ τὰς πόρους καὶ τὰς προπύλαις καὶ τὰς προπύλαις. 6 Θελεί φυλάξει τῷ πολεμὶ τῷ πολεμίῳ τῆς προσευχῆς. 7 Θελείν, εἰς προσευχήν, εἰς προσευχήν. 8 Θελείν, εἰς προσευχήν, εἰς προσευχήν. 9 Θελείν, εἰς προσευχήν, εἰς προσευχήν. 10 Θελείν, εἰς προσευχήν, εἰς προσευχήν. 11 Θελείν, εἰς προσευχήν, εἰς προσευχήν. 12 Θελείν, εἰς προσευχήν, εἰς προσευχήν. 13 Θελείν, εἰς προσευχήν, εἰς προσευχήν. 14 Θελείν, εἰς προσευχήν, εἰς προσευχήν. 15 Θελείν, εἰς προσευχήν, εἰς προσευχήν. 16 Θελείν, εἰς προσευχήν, εἰς προσευχήν. 17 Θελείν, εἰς προσευχήν, εἰς προσευχήν. 18 Θελείν, εἰς προσευχήν, εἰς προσευχήν. 19 Θελείν, εἰς προσευχήν, εἰς προσευχήν. 20 Διότι, ο Κυρίω, δια τῆς αἰνίας, δια τῆς αἰνίας, δια τῆς αἰνίας.

Chapter 27

1 ἐν συμβολή της ημέρας ο Θεός θέλει παιδεύσει τον Κυριο, διά τῆς μαχαιρᾶς τοῦ σκληροῦ καὶ μεγάλος καὶ δυνατῆς, τον Λευιαθαν, τὸν λοξοβατῆν οφιν, τὸν Λευιαθαν, τὸν σκολιοῦν οφιν. Διότι, ο Κυρίω, εἴσοδον εἰς τὸν Κυρίον τοῦ κοσμοῦ, δια τῆς αἰνίας, δια τῆς αἰνίας.
αποκτείνει τον δρακόντα τον εν τη θάλασσή. Ἕν έκεινη τῇ χειρὶ πελλεῖ πρὸς αὐτὴν, ἄμφελος αγάπητη· εἰς ό κυρίος θελὼ φυλάττει αὐτὴν· κατὰ πασῶν στιγμὴν θελὼ ποτίζει αὐτὴν· διὰ νά μη βλαφή αὐτὴν μηδεις, νῦκτα καὶ ημέραν θελὼ φυλάττει αὐτὴν· ὑφή γὰρ δέν εἶναι ἐν εμοὶ τής ἠθέλου αντιτάξει εναντίον μου τριβολοὺς καὶ ἀκανθὰς εν τῇ μαχῇ; ἥθελον περάσει διὰ μεσοῦ αὐτῶν, ἥθελον κατακαύσει ταύτα ομοίῳ· ἡ ἀσία πιάσθη ἀπὸ τῆς δύναμεως μου, διὰ νά καμὴ εἰρήνην ἐμοὶ τε καὶ θελέει καμεῖ τε ἐμοὶ εἰρήνην. Εἰς τὸ ἐρχομένου θελέει ῥίζωσεν τὸν ἴακωβ· ὁ ἱσραήλ θελέει ανάθεσθαι καὶ βλαστῆσαι καὶ γεμίσαι τὸ προσώπον τῆς οἰκουμένης απὸ καρπῶν. Μήπως επατάξει αὐτὸν, κἀκεῖνος επατάξει αὐτοὺς πατάξαντας αὐτὸν; ἡ ἐθανάτωθη κατὰ τὸν θανάτον τῶν ἱεροπρυγῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ; ἐκεῖνος μετρῶν θελεῖ διαμαχῆσει μετ᾽ αὐτῆς, ὅταν αποβάλῃ αὐτήν· οὐ μετρῶν παντῶν τῶν λίθων τῶν βωμῶν ὡς λεπτὸν κονίορτον ασβεστοῦ, καὶ τὰς ἀλσῆς καὶ τὰ ἑιδωλίας καὶ τὰ ἐιδωλίας δὲν μενῶσι οὔτως ὡς ἅγια. Διὸ οὐ μετρῶν θελεῖς εἰσθαναί τοῖς πάλαι κατασυντρίψαντας αὐτοὺς. Καὶ εἰς τὴν ἡμέραν τῆς υπερήφανος τῶν μεθυσαντῶν τοῦ ἐφραίμ, τῶν οποίων ἡ ἐνδοξῆς ὠραῖοτης εἶναι ἀνθοῦς μαραίνομεν· οἱ τινες ἐπὶ τῆς κορυφῆς τῶν παχειῶν κοιλᾶς κατακυρεύονται ὑπὸ τοῦ ὀνιβοῦ. Άθελον τοῖς πολεμοῦσιν τοῦ εὐρωποῦ, ἀνθρώποις ἐπὶ τῆς κορυφῆς τῶν παχειῶν κοιλᾶς μαραίνομεν· οι τινες εἰς τὴν χείραν τοῦ θεοῦ καταπίνουσιν· ὅτατος εἰς τὸ ποταμὸν τοῦ ἔβρου εἰς τὸ ποταμὸν τῆς Αἰγύπτου, καὶ σεῖς εἰς συναχθῆναι καθ᾽ ἑκάστῳ, σεῖς ὑιοὶ ἱσραήλ.
οινου, παρεδρομησαν υπο σικερα· πλανωνται εν τη δρασει, προσκοπτουσιν εν τη κρισει. 8Διοτι
πασαι αι τραπεζαι ειναι πληρεις εμετου και ακαθαρσιας, ουδεις τοπος μενει καθαρος. 9Διοτι
πασαι αι τραπεζαι ειναι πληρεις εμετου και ακαθαρσιας, ουδεις τοπος μενει καθαρος.
10οινου, παρεδρομησαν υπο σικερα· πλανωνται εν τη δρασει, προσκοπτουσιν εν τη κρισει.
11οινου, παρεδρομησαν υπο σικερα· πλανωνται εν τη δρασει, προσκοπτουσιν εν τη κρισει.
12οινου, παρεδρομησαν υπο σικερα· πλανωνται εν τη δρασει, προσκοπτουσιν εν τη κρισει.
13οινου, παρεδρομησαν υπο σικερα· πλανωνται εν τη δρασει, προσκοπτουσιν εν τη κρισει.
14οινου, παρεδρομησαν υπο σικερα· πλανωνται εν τη δρασει, προσκοπτουσιν εν τη κρισει.
15οινον εκει, ουδεις τοπος μενει καθαρος. 16διοτι με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με
dιδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με διδασκαλιαν επι διδασκαλιαν, με

Anonymous Greek Bible (Modern)

808
αυτοῦ. 29 Καὶ τούτο ἐξῆλθε παρὰ τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων, τοῦ θαυμαστοῦ εἰς βουλή, τοῦ μεγαλοῦ εἰς συνεσεὶ.

Chapter 29

1 Οὐαὶ εἰς τὴν Ἀριηλ, τὴν Ἀριηλ, τὴν πολιν οὗ κατώκησεν ο Θαδίας πρὸς ἑαυτὸν εἰς σφαξίαν ἐκ τῶν σιωπηλῶν, τῶν μαρτυριῶν. 2 Καὶ τοῦτο ἐξῆλθε παρὰ τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων, τοῦ θαυμαστοῦ εἰς βουλή, τοῦ μεγαλοῦ εἰς συνεσεὶ.

29 Και τουτο εξηλθε παρα του Κυριου των δυναμεων, του θαυμαστου εν βουλη, του μεγαλου εν συνεσει.
δεν είχε νοησίν;  17 Δεν θελει εισθαι ετι πολυ ολιγος καιρος και ο Λιβανος θελει μεταβληθει εις καρποφορον πεδιαδα, και η καρποφορος πεδιας θελει λογισθη ως δασος;  18 Και εν εκεινη τη ημερα οι κωφοι θελουσι ακουσει τους λογους του βιβλιου, και οι οφθαλμοι των τυφλων θελουσιν ελθειν εις την χαραν αυτων εν Κυριω, και η καρποφορος πεδιας θελει λογισθη ως δασος;  19 Και οι πραεις θελουσιν απαυξησει την χαραν αυτων εν Κυριω, και οι πτωχοι των ανθρωπων θελουσιν ελθειν εις την καρποφορον πεδιαδα.  20 Διοτι ο τρομερος εξελιπε και ο χλευαστης εξωλοθρευθη και παντες οι παραφυλαττοντες την ανομιαν εξηλειφθησαν·  21 οτινες καμνουσι τον ανθρωπον πταιστην δια ενα λογον, και στηνουσι παγιδα εις τον ελεγχον εν τη πυλη, και με ψευδος διαστρεφουσι το δικαιον.  22 Οθεν ο Κυριος ο λυτρωσας τον Αβρααμ, ουτω λεγει περι του οικου Ιακωβ· ο Ιακωβ δεν θελει πλεον αισχυνθη, και το προσωπον αυτου δεν θελει πλεον οχριασει.  23 Αλλ' οταν ιδη τα τεκνα αυτου, το εργον των χειρων μου, εν μεσω αυτου, θελουσιν αγιασει το ονομα μου και θελουσιν αγιασει τον Αγιον του Ιακωβ και θελουσι φοβεισθαι τον Θεον του Ισραηλ.  24 Οι δε πλανωμενοι κατα το πνευμα θελουσιν ελθει εις συνεσιν, και οι γογγυζοντες θελουσι μαθει διδασκαλιαν.

Chapter 30

1 Όντως εις τα αποστατησαντα τεκνα, λεγει Κυριος, τα οποια λαμβανουσι βουλην, πλην ουχι παρ' εμου· και τα οποια καμνουσι συνθηκας, πλην ουχι δια του πνευματος μου, δια να προσθεσωσιν αμαρτιαν εις αμαρτιαν·  2 τα οποια υπαγουσι δια να καταβωσιν εις Αιγυπτον, και δεν ερωτωσι το στομα μου, δια να ενδυναμωθωσι με την δυναμιν του Φαραω και να εμπιστευθωσιν εις την σκιαν της Αιγυπτου.  3 Η δε δυναμις του Φαραω θελει εισθαι αισχυνη σας και η πεποιθησις επι την σκιαν της Αιγυπτου ονειδος.  4 Διοτι οι αρχηγοι αυτου εσταθησαν εν Τανει και οι πρεσβεις αυτου ηλθον εις Χανες.  5 Παντες ησχυνθησαν δια λαον, οστις δεν ηδυνηθη να ωφεληση αυτους ουδε να σταθη βοηθεια η οφελος αλλα καταισχυνθη και μαλιστα ονειδος.  6 Η κατα των ζωων της Μεσημβριας ορασις. Εν τη γη της θλιψεως και της στενοχωριας, οπου ευρισκονται ο δυνατος λεων και ο λεων ο γηραλεος, η εχιδνα και ο φλογερος πτερωτος οφις, εκει θελουσι φερει τα πλουτη αυτων επι ωμων οναριων και τους θησαυρους αυτων επι του κυρτωματος των καμηλων, προς λαον οστις δεν θελει ωφελησει αυτους.  7 Διοτι οι Αιγυπτιοι εις ματην και ανωφελως θελουσι βοηθησει· οθεν εβοησα περι τουτου, Η δυναμις αυτων ειναι να καθηνται ησυχοι.  8 Τωρα υπαγε, γραψον τουτο εμπροσθεν αυτων επι πινακιδιου, και σημειωσον αυτο εν βιβλιω, δια να σωζηται εις τον μελλοντα καιρον εως αιωνος·  9 οτι ουτος ειναι λαος απειθης, ψευδεις υιοι, υιοι μη θελοντες να ακουσωσι τον νομον του Κυριου·  10 οτινες λεγουσι προς τους βλεποντας, Μη βλεπετε· και προς τους προφητας, Μη προφητευετε εις ημας τα ορθα, λαλειτε προς ημας κολακευτικα, προφητευετε απατηλα·  11 αποσυρθητε απο της οδου, εκκλινατε απο της τριβου, σηκωσατε απ' εμπροσθεν ημων τον Αγιον του Ισραηλ.  12 Οθεν ουτω λεγει ο Αγιος του Ισραηλ· Επειδη καταφρονειτε τον λογον τουτον και ελπιζετε επι την απατην και πονηριαν και επιστηριζεσθε επι ταυτα·  13 δια τουτο η ανομια αυτη θελει εισθαι εις εσας ως χαλασμα ετοιμορροπον, ως κοιλια εις υψηλον τοιχον, του
οποίου ο συντρίμμιος ερχεται εξαφνής εν μια στιγμή. 14Και θέλει συντρίψει αυτό ως συντρίμμι αγγειού οστρακινού, κατασυντριβομένου ανήλεως, ώστε να μη ευρίσκεται εν τοις θρυμμασιν αυτού οστρακού, δια να λαβή τις πυρ απο της εστιας η να λαβή υδώρ εκ του λακκου. 15Διοτι ουτώ λεγει Κυριος ο Θεος, ο Αγιος του Ισραηλ· Εν τη επιστροφη και αναπαυσει θελετε σωθη· εν τη ησυχια και πεποιθησει θελει εισθαι η δύναμις σας· αλλα δεν ηθελησατε· 16και ειπετε, Ουχι' αλλα θελομεν φευγει εφιπποι· δια τουτο θελετε φευγει· και, θελομεν πεποιθησθηκαν επι ταχυποδας· δια τουτο οι διωκοντες σας θελουσιν εισθαι ταχυποδες. 17θελετε φευγει φειδιαυ της επι μια στιγμη·

14Και θελει συντριψει αυτό ως συντρίμμι αγγειού οστρακινού, κατασυντριβομένου ανηλεως, ώστε να μη ευρίσκεται εν τοις θρυμμασιν αυτου οστρακον, δια να λαβή τις πυρ απο εστιας και να λαβή υδωρ εκ του λακκου. 15Διοτι ουτω λεγει Κυριος ο Θεος, ο Αγιος του Ισραηλ· Εν τη επιστροφη και αναπαυσει θελετε σωθη· εν τη ησυχια και πεποιθησει θελει εισθαι η δυναμις σας· αλλα δεν ηθελησατε· 16και ειπετε, Ουχι' αλλα θελομεν φευγει εφιπποι· δια τουτο θελετε φευγει· και, θελομεν εισθαι ταχυποδες· δια τουτο οι διωκοντες σας θελουσιν εισθαι ταχυποδες. 17θελετε φευγει φειδιαυ της επι μια στιγμη.
θελει πολεμησει κατ' αυτων. 33Διοτι ο Τοφεθ ειναι προ καιρου παρεσκευασμενος· ναι, δια τον βασιλεα ητοιμασμενος· αυτος εκαμεν αυτον βαθυν και πλατυν· η πυρα αυτου ειναι πυρ και ξυλα πολλα· η πνοη του Κυριου ως ρευμα θειου θελει εξαψει αυτην.

Chapter 31

1Ουαι εις τους καταβαινοντας εις Αιγυπτον δια βοηθειαν και επιστηριζομενους επι ιππους και θαρρουντας επι αμαξας, διοτι ειναι πολυαριθμοι· και επι ιππεις, διοτι ειναι πολυ δυνατοι· και δεν αποβλεπουσιν εις τον Αγιον του Ισραηλ και τον Κυριον δεν εκζητουσι. 2Πλην αυτος ειναι σοφος και θελει επιφερει κακα και δεν θελει ανακαλεσει τους λογους αυτου, αλλα θελει σηκωθη επι τους οικους των κακοποιων και επι την βοηθειαν των εργαζομενων την ανομιαν. 3Οι δε Αιγυπτιοι ειναι ανθρωποι και ουχι Θεος· και οι ιπποι αυτων σαρκες και ουχι πνευμα. Οταν ο Κυριος εκτεινη την χειρα αυτου, και ο βοηθων θελει προσκοψει και ο βοηθουμενος θελει πεσει και παντες ομου θελουσι απολεσθη. 4Διοτι ουτως ελαλησε Κυριος προς εμε· Καθως ο λεων και ο σκυμνος του λεωντος βρυχωμενος επι το θηραμα αυτου, αν και συνηχθη εναντιον αυτου πληθος βοσκων, δεν πτοειται εις την φωνην αυτων ουδε συστελλεται εις τον θορυβον αυτων· ουτως ο Κυριος των δυναμεων θελει καταβη δια να πολεμηση υπερ του ορους της Σιων και υπερ των λοφων αυτης. 5Ως πτηνα διαπετωμενα επι τους νεοσσους, ουτως ο Κυριος των δυναμεων θελει υπερασπισθη την Ιερουσαλημ, υπερασπιζομενος και ελευθερονων αυτην, διαβαινων και σωζων αυτην. 6Επιστραφητε προς εκεινον, απο του οποιου οι υιοι του Ισραηλ ολως απεστατησαν. 7Διοτι εν εκεινη τη ημερα πας ανθρωπος θελει ριψει τα αργυρα αυτου ειδωλα και τα χρυσα αυτου ειδωλα, τα οποια αι χειρες σας κατεσκευασαν εις ας αμαρτιαν.

Chapter 32

1Ιδου, βασιλεως θελει βασιλευσει εν δικαιοσυνη, και αρχοντες θελουσιν αρχει εν κρισει. 2Και ο ανθρωπος θελει εισθαι ως σκεπη απο του ανεμου και ως καταφυγιον απο της τρικυμιας· ως ποταμοι υδατος εν ξηρα γη, ως σκια μεγαλου βραχου εν γη διψωση. 3Και οι οφθαλμοι των βλεποντων δεν θελουσιν εισθαι εσκοτισμενοι, και τα ωτα των ακουοντων θελουσιν εισθαι προσεκτικα. 4Και η καρδια των θρασεων θελει καταλαβει σοφιαν, και η γλωσσα των τραυλιζοντων θελει επιταχυνει να λαλη καθαρα. 5Ο αχρειος δεν θελει ονομαζεσθαι πλεον ελευθεριος, και ο φιλαργυρος δεν θελει λαλει αχρεια, και η καρδια

812
αυτού θελει εργαζεσθαι ανομιαν, δια να εκτελη πονηριαν και να εισεωθετη την πονηριαν εις τον διψωντα.

7. Ευφρατης αυτος θαλακωθης, απο ουτων οι ιματια των ημων ειναι αδικα· αυτος βουλευεται πονηριας δια να αφανιση τον πτωχον με λογους ψευδεις, ετι και οταν ο ενδεης λαλη δικαια.

8. Αλλ' ο ελευθεριος βουλευεται ελευθερια και επι ελευθερια θελει στηριζεσθαι αυτος.

9. Σηκωθητε, γυναικες ευποροι· ακουσατε την φωνην μου, θυγατερε αμεριμνοι· ακροασθητε τους λογους μου· διοτι ο τρυγητος θελει χαθη, η συγκομιδη δεν θελει ελθει· τρεμετε, αι ευποροι· ταραχθητε, αι αμεριμνοι· ενδυθητε και γυμνωθητε και περιζωσατε τας οσφυας με σακκον.

10. Θελουσι κτυπησει τα στηθη δια τους ηδονικους αγρους, δια τους καρποφορους αμπελωνας.

11. Ακανθαι και τριβολοι θελουσι βλαστησει επι την γην του λαου μου· ετι και επι πασας τας οικιας του λαου εν τη ευφραινομενη πολει.

12. Διοτι τα παλατια θελουσιν εγκαταλειφθη· το πληθος της πολεως θελει ερημωθη· τα φρουρια και οι πυργοι θελουσι κατασταθη εως αιωνος σπηλαια, τρυφη αγριων ονων, βοσκη ποιμνιων· εωσου το πνευμα εξ υψους εκχυθη εφ' ημας και η ερημος γεινη πεδιας καρποφορος, η δε καρποφορος πεδιας λογισθη ως δασος.

13. Τοτε κρισις θελει κατασκηνωσει εν τη ερημω και δικαιοσυνη θελει κατοικησει εν τη καρποφορω πεδιαδι.

14. Και ο λαος μου θελει κατοικει ειρηνικην κατοικιαν και οικηματα ασφαλη και ησυχους τοπους ευποριας, και θελει πιπτει χαλαζα κατασυντριβουσα το δασος, και η πολις με ολεθρον θελει ανατραπη.

15. Μακαριοι σεις οι σπειροντες πλησιον παντος υδατος, οι εξαποστελλοντες εκει τους ποδας του βοος και της ονου.

Chapter 33

1. Ουαι εις σε, οστις πορθεις και δεν επορθηθης· και καταδυναστευεις και δεν κατεδυναστευθης· οταν παυσης πορθων, θελεις πορθηθη· οταν τελειωσης καταδυναστευων, θελεις καταδυναστευθη.

2. Κυριε, ελεησον ημας· σε προσμενομεν· εσο βραχιων αυτων καθ' εκαστην πρωιαν και σωτηρια ημων εν καιρω θλιψεως.

3. Απο της φωνης του θορυβου οι λαοι εφυγον· απο της ανυψωσεως σου τα εθνη διεσχορισθησαν.

4. Και τα λαφυρα σας θελουσι συναχθη, καθως συναγουσιν οι βρουχοι· θελουσι πηδησει επ' αυτον, καθως η ακρις πηδα εδω και εκει.

5. Ο Κυριος υψωθη· διοτι κατοικει εν υψηλοις· ενεπλησε την Σιων κρισεως και δικαιοσυνης.

6. Σοφια δε και επιστημη θελουσι εισθαι η στερεωσις των καιρων σου και η σωτηριος δυναμις· ο φοβος του Κυριου, αυτος ειναι ο θησαυρος αυτου.

7. Ιδου, οι ανδρειοι αυτων θελουσι βοησει εξωθεν, και οι πρεσβεις της ειρηνης θελουσι κλαυσει πικρως.

8. Αι οδοι ηρημωθησαν, οι οδοιποροι επαυσαν· διελυσε την συνθηκην, απεβαλε τας πολεις, δεν λογιζεται ανθρωπον.

9. Η γη πενθει, μαραινεται· ο Λιβανος αισχυνεται, κατακοπτεται· ο Σαρων ομοιαζει ερημον· και η Βασαν και ο Καρμηλος κατετιναχθησαν.

10. Τωρα θελω σηκωθη, λεγει Κυριος; τωρα θελω υψωθη, τωρα θελω μεγαλυνθη.

11. Χνουν θελετε γεννησει· η πνοη σας ως πυρ θελει καταφαγει.

12. Και οι λαοι θελουσιν εισθαι ως καυσεις των ανθρωπων.
ασβεστού· ως ακανθαι κεκομμεναι θελουσι καυθη εν πυρι. 13 Οι μακραν, ακουσατε τι εκαμον· και σεις οι πλησιον, γνωρισατε την δυναμιν μου. Οι μακραν, ακουσατε τι εκαμον· και σεις οι πλησιον, γνωρισατε την δυναμιν μου.

14 Οι αμαρτωλοι εν Σιων θελουσι τρομαξει· τρομος θελει καταλαβει τους υποκριτας, ωστε θελουσι λεγει, Τις μεταξυ ημων θελει κατοικησει μετα του κατατρωγοντος πυρος; τις μεταξυ ημων θελει κατοικησει μετα των αιωνιων καυσεων; 15 Ο περιπατων εν δικαιοσυνη και ο λαλων εν ευθυτητι· ο καταφρονων το κερδος των δυναστευσεων, ο σειων τας χειρας αυτου απο δωροληψιας, ο εμφραττων τα ωτα αυτου δια να μη ακουη περιαιματος, και ο κλειων τους οφθαλμους αυτου δια να μη ιδη το κακον· 16 ουτος θελει κατοικησει εν τοις υψηλοις· οι τοποι της υπερασπισεως αυτου θελουσιν εισθαι τα οχυρωματα των βραχων· αρτος θελει δοθη εις αυτον· το υδωρ αυτου θελει εισθαι βεβαιον· 17 οι οφθαλμοι σου θελουσιν ιδει τον βασιλεα εν τη ωραιοτητι αυτου· θελουσιν ιδει την γην την μακραν.

18 Η καρδια σου θελει μελετα τον παρελθοντα τρομον, φωναζουσα, Που ειναι ο γραμματευς; που ο συζητητης; που ο λογιστης των πυργων; 19 δεν θελεις ιδει λαον αγριον, λαον βαθειας φωνης, ωστε να μη διακρινης· τραυλιζουσης γλωσσης, ωστε να μη εννοης. 20 Αναβλεψον εις την Σιων, την πολιν των εορτων ημων· οι οφθαλμοι σου θελουσιν ιδει την Ιερουσαλημ ησυχον κατοικιαν, σκηνην δεν θελει καταβιβασθη· οι πασσαλοι αυτης δεν θελουσι μετακινηθη εις τον αιωνα και ουδεν εκ των σχοινιων αυτης θελει κοπη. 21 Αλλ' εκει ο Κυριος της δοξης θελει εισθαι εις ημας τοπος πλατεων ποταμων και ρευματων· εκει δεν θελει εισελθει πλοιον δια κωπιων ουτε ναυς μεγαλοπρεπης θελει περασει εκειθεν.

22 Διοτι ο Κυριος ειναι ο κριτης ημων· ο Κυριος ειναι ο νομοθετης ημων· ο Κυριος ειναι ο βασιλευς ημων· αυτος θελει σωσει ημας.

Chapter 34

1 Πλησιασατε, εθνη, δια να ακουσητε· και προσεξατε, λαοι· ας ακουση η γη και το πληρωμα αυτης· η οικουμενη και παντα οσα γεννωνται εν αυτη.

2 Διοτι ο θυμος του Κυριου ειναι επι παντα τα εθνη, και η φλογερα οργη αυτου επι παντα τα στρατευματα αυτων· κατεστρεψεν αυτα ολοκληρως· παρεδωκεν αυτα εις σφαγην. 3 Οι δε πεφονευμενοι αυτων θελουσι ριφθη εξω, και η δυσωδια αυτων θελει αναδοθη απο των πτωματων αυτων· τα δε ορη θελουσι διαλυθη απο του αιματος αυτων.

4 Και πασα η στρατια του ουρανου θελει λυωσει, και οι ουρανοι θελουσι περιτυλιχθη ως βιβλιον, και πασα η στρατια αυτων θελει πεσει, καθως πιπτει το φυλλον απο της αμπελου και καθως πιπτουσι τα φυλλα απο της συκης. 5 Διοτι η μαχαιρα μου εμεθυσθη εν τω ουρανω· ιδου, επι την Ιδουμαιαν και επι τον λαον της καταστροφης μου θελει καταβη δια κρισιν. 6 Η μαχαιρα του Κυριου ειναι πληρης αιματος· επαχυνθη με το παχος, και οι παχοι ουρανοι θελουσι περιτυλιχθη ως βιβλιον, και πασα η στρατια αυτων θελει πεσει, καθως πιπτει το φυλλον απο της αμπελου και καθως πιπτουσι τα φυλλα απο της συκης. 7 Διοτι η μαχαιρα μου εμεθυσθη εν τω ουρανω· ιδου, επι την Ιδουμαιαν και επι τον λαον της καταστροφης μου θελει καταβη δια κρισιν. 8 Η μαχαιρα του Κυριου ειναι πληρης αιματος· επαχυνθη με το παχος, και οι παχοι ουρανοι θελουσι περιτυλιχθη ως βιβλιον.
καὶ η γη αυτών θέλει μεθυσθῆ ἀπὸ αἰματος, καὶ τὸ χωμα αυτών θέλει παχυνθῆ ἀπὸ παχους. Ἐπεὶ διὸ εἶναι ἡμερὰ εἰκοδήμους τοῦ Κυρίου, ενιαυτὸς ανταποδοσῶν διὰ τὴν κρίσιν τῆς Σιὼν. Καὶ τὰ ρεύματα αὐτῆς θέλουν μεταβληθῆ ἐν πισσαν καὶ τὸ χωμα αὐτῆς εἰς παχος. Ἐπεὶ διὸ εἶναι ἡμέρα ἐκδίκησεως τοῦ Κυρίου, ενιαυτὸς ανταποδοσῶν διὰ τὴν κρίσιν τῆς Σιὼν. Καὶ τὸ ρεύμα αὐτῆς θέλουσι μεταβληθῆ ἐν πισσαν καὶ τὸ χωμα αὐτῆς εἰς θειόν, καὶ η γη αὐτῆς θέλει κατασταθῆ πισσα κατομένη· Νυκτὰ καὶ ἡμέρα δὲ θέλει σβεσθῆ· ο καπνὸς αὐτῆς θέλει αναβαίνει ακατάπαυστως· ἀπὸ γενεὰς ἐις γενεὰν θέλει μενεῖ ἡρήμωμεν· καὶ δὲν θέλει υπάρχει ο διαβαινὸν δι’ αὐτῆς εἰς αἰῶνα αἰῶνος.

Αλλ’ ὁ πελεκαν καὶ ὁ ακανθοχοῖρος θέλουσιν κληρονομῆσαι αὐτήν· καὶ η γλαύξ καὶ ο κοραξ θέλουσι κατοικῆσαι ἐν αὐτῇ· καὶ ο Κυρίος θέλει εξαπλωσθῆ ἐπ’ αὐτῇ, σχοινία ἀρχηγοῦς καὶ στάθμην κρημνισμοῦ.

Θελοῦσιν κεισθῆ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ αὐτοῦ· ἀλλ’ οὐδὲν θέλει εἰσθαί εκεῖ· καὶ πάντες οἱ αρχοντεῖς αὐτῆς θέλουσιν εἴησθαι τοῦ μηδέν. Καὶ ακανθαι θελουσι βλαστῆσαι ἐν τοῖς παλατίοις αὐτῆς, κνιδαι καὶ βατοὶ ἐν τοῖς οχυρωμασίν αὐτῆς· καὶ θέλει εἰσθαί κατοικία θωῶν, αὐλὴ στρουθοκαμηλών.

Καὶ οἱ λύκοι θέλουσιν συναπαντῆσαι εκεῖ· καὶ ο σατυρὸς θέλει φωναζῆν ἐν τῷ συντροφῷ αὐτοῦ· ο κοκκυξ εἰς ἑαυτὸν αναπαυεῖται εἰς ἑαυτὸν τόπον αναπαυσίας.

Εκεῖ θέλει εμφώλευσαι ὁ νυκτοκοραξ καὶ θέλει γεννῆσαι καὶ εἰπεῖν τός τις τοὺς νεοσσοὺς ὑπὸ τὸν σκιαν αὐτοῦ· εκεῖ θέλει συναγεῖσαι καὶ οἱ γυπεῖς, ἐκαστὸς μετὰ τοῦ συντροφοῦ αὐτοῦ.

Ζητήσατε ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ Κυρίου καὶ ἀναγνωσάτε· οὐδὲν εἰς τοῦτον θελεῖ λειψεῖ, οὐδὲν θελεῖ εἰσθαί χωρὶς τοῦ συντροφοῦ αὐτοῦ· διὸ τὸ στόμα τοῦ Κυρίου προσέταξε, καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ συνηγάγεται τὰ ταὐτά.

Καὶ αὐτὸς θερρίσε ἐν τῷ κληρόν περὶ αὐτῶν, καὶ η χεῖρ αὐτοῦ διεμοιράσθη εἰς αὐτὰ τὰς σταθμὰς αὐτῆς· θελοῦσιν κληρονομῆσαι αὐτήν εἰς τὸν αἰῶνα· απὸ γενεὰς ἐις γενεὰν θέλουσι κατοικῆσαι ἐν αὐτῇ.

Chapter 35

Η ἑρήμων καὶ η ανυδρος θελουσιν ευφρανθῆ δι’ αὐτα, καὶ η ἑρήμων θέλει αγαλλιαθῆ καὶ ἀνθηθῇ ως ρόδον. Θέλει ανθῆσει ἐν αὐτῇ καὶ αγαλλιαθῆ συναισταθῆσαι ἐν αὐτῇ· αὐλὴ στρουθοκαμηλῶν. Εἰς οἰκίαν ἀγαλλιαθῆσαι ἐν αὐτῇ καὶ αγαλλιαθῆσαι ἐν αὐτῇ, αὐλή στρουθοκαμηλῶν. Εἰς οἰκίαν ἀγαλλιαθῆσαι ἐν αὐτῇ καὶ αγαλλιαθῆσαι ἐν αὐτῇ, αὐλή στρουθοκαμηλῶν.

Καὶ οἱ λύκοι θελουσιν συναπαντῆσαι εκεῖ· καὶ ο σατυρὸς θέλει φωναζῆν ἐν τῷ συντροφῷ αὐτοῦ· ο κοκκυξ εἰς ἑαυτὸν αναπαυεῖται εἰς ἑαυτὸν τόπον αναπαυσίας.

Ἐνισχύσατε τὰς κεραυνωμένας χεῖρας· καὶ στερεώσατε τὰ παραλελυμένα γόνατα. Ισχύσατε· μη φοβεῖσθε· ιδου, ο Θεος σας θέλει εἰλήσθη μετ’ εἰκόνων, καὶ ο Θεος σας θέλει εἰλήσθη μετ’ εἰκόνων, καὶ ο Θεος σας θέλει εἰλήσθη μετ’ εἰκόνων.

Τοτε οἱ οφθαλμοὶ τῶν τυφλῶν θελουσιν ἀνοίγθη καὶ τὰ ὡτα τῶν κωφῶν θελουσιν ἀκούσθη. Τοτε ο χώλος θελεῖ πηδᾶ ως ἐλαφὸς καὶ ἡ γλώσσα τοῦ μογιλαλοῦ θελεῖ φάλλει· διότι εἰς τῇ ἑρήμῳ θελουσιν αναβλύσει τῶν εὐθανασίων καὶ κατασθάσει διὰ τῆς ἐρήμης. Καὶ η ἑρήμων θέλει κατασταθῆ λιμνή καὶ η διψώσας γῇ πηγαῖ συνάδω νατός. Καὶ η ἑρήμων θέλει εὐθανασίαν. Καὶ εἰς τῷ βείσιον τοῦ Κυρίου προσέταξε ο Θεος τοῖς κατοικεῖσι τῷ ἑρήμῳ καὶ τοῖς κατοικεῖσι τῷ ἑρήμῳ. Οἱ χωρὶς καὶ οἱ Ἰσραὴλιται θελουσιν εὐθανασίαν.
περιπατεῖ εκεί. 10Καὶ οἱ λελυτρωμένοι τοῦ Κυρίου θέλουσιν επιστρεφεῖ καὶ ελθεῖν εν ἀλαλαγμῷ εἰς τὴν Σιων· καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος θέλει εἰσόθαι ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῶν̣ ἀγαλλιάσιν καὶ εὐφροσύνην θέλουσιν ἀπολαύσει· ἡ λυπὴ δὲ καὶ τὸ στενάγμος θέλουσιν φυγεῖ.

Chapter 36

1Ἐν τῷ δεκατῷ τεταρτῷ ἔτει τοῦ βασιλέως Εζεκίου ἀνεβῆ Σενναχειρεὶμ ὁ βασιλεὺς τῆς Ἀσσυρίας εἰς πασάς τὰς χώρας πολεῖς τοῦ Ἰουδα καὶ εκυριεύσεν αὐτὰς. 2Καὶ ἀπεστείλεν ὁ βασιλεὺς τῆς Ἀσσυρίας τὸν Ῥαβ-σακήν ἀπὸ Δαχεὶς εἰς Ἰερουσαλήμ, εἰς τοὺς ἐν τῇ πόλει λελυτρωμένους τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἐπιστρεψεν εἰς τὴν Ἰερουσαλήμ. 3Τοτε εΞῆλθον πρὸς τὸν Εζεκίαν ἐν τῷ τείχῳ τοῦ Νεαπόλεως, καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ἐθέλει εἰσθανεῖν εἰς τὰς κεφαλὰς αὐτῶν· ἐν τῷ τείχῃ τοῦ Ιουδαίων. 4Ιδοὺ, ἐν τῷ τείχῳ τοῦ Περσίδος ἔχετε ἐν τῇ πόλει πολὺς ἀνθρώπους, καὶ αὐτοὶ ἐπὶ τῇ πόλει καταστρέφονται· 5αὕτη ἐν τῇ πόλει τοῦ Περσίδος ἄλλοις ἄνθρωποι πολὺς ἐκ τῆς πόλεις τοῦ Περσίδος ἐκτίθηται· 6καὶ ἐν τῷ τείχῃ τοῦ Περσίδος ἔχετε ἐν τῇ πόλει πολὺς ἀνθρώπους. 7Τοτε εἶπεν οἱ δικαιοὶ ἐν τῷ τείχῳ τοῦ Περσίδος, ἐν τῇ πόλει τοῦ Περσίδος, ἐν τῇ πόλει τοῦ Περσίδος. 8Τοτε εἶπεν ὁ Εζεκίας ἐν τῷ τείχῳ τοῦ Περσίδος, ἐν τῷ τείχῳ τοῦ Περσίδος, ἐν τῷ τείχῳ τοῦ Περσίδος. 9Τοτε εἶπεν ὁ Εζεκίας ἐν τῷ τείχῳ τοῦ Περσίδος, ἐν τῷ τείχῳ τοῦ Περσίδος, ἐν τῷ τείχῳ τοῦ Περσίδος. 10Τοτε εἶπεν ὁ Εζεκίας ἐν τῷ τείχῳ τοῦ Περσίδος, ἐν τῷ τείχῳ τοῦ Περσίδος, ἐν τῷ τείχῃ τοῦ Περσίδος.
απο της αμπελου αυτου και εκαστος απο της συκης αυτου και πιετε εκαστος απο των υδατων της
dεξαμενης αυτου. 17εωςου ελθω και σας λαβω εις γην υμων με την γην σας, γην σιτου και οινου,
γην αρτου και αμπελωνων. 18Μη σας απατα ο Εζεκιας, λεγων, Ο Κυριος θελει μας λυτρωσει.
Ελυτρώσε τις εκ των θεων των εθνων την γην αυτου εκ της χειρος της ασσυριας;
19Που οι θεοι της Αιμαθ και Αρφαδ; που οι θεοι της Σεφαρουιμ; μηπως ελυτρωσαν εκ της χειρος
μου την Σαμαρειαν; 20Τινες μεταξυ παντων των θεων των τοπων τουτων ελυτρωσαν την γην
αυτων εκ της χειρος μου, ωστε και ο Κυριος να λυτρωση την Ιερουσαλημ εκ της χειρος μου;
21Εκεινοι δε εσιωπων και δεν απεκριθησαν λογον προς αυτον· διοτι ο βασιλευς ειχε προσταξει,
λεγων, Μη αποκριθητε προς αυτον. 22Τοτε Ελιακειμ ο υιος του Χελκιου, ο οικονομος, και Σομνας
ο γραμματευς, και Ιωαχ ο υιος του Ασαφ, ο υπομνηματογραφος, ηλθον προς τον Εζεκιαν με
dιεσχισμενα ιματια και απηγγειλαν προς αυτον τους λογους του Ραβ-σακη.

Chapter 37

1Και οτε ηκουσεν ο βασιλευς Εζεκιας, διεσχισε τα ιματια αυτου και εσκεπασθη με σακκον και
eισηλθεν εις τον οικον του Κυριου. 2Και απεστειλεν Ελιακειμ τον οικονομον και Σομναν τον
gραμματεα και τους πρεσβυτερους των ιερεων εσκεπασμενους με σακκους, προς τον προφητην
Ησαιαν, τον υιον του Αμως·
3και ειπον προς αυτον, Ουτω λεγει ο Εζεκιας· Ημερα θλιψεως και
ονειδισμου και βλασφημιας, η ημερα αυτη· διοτι τα τεκνα ηλθον εις την ακμην της γεννας, πλην
dυναμις δεν ειναι εις την τικτουσαν· 4ειθε να ηκουσε Κυριος ο Θεος σου τους λογους του Ραβ-σακη,
tον οποιον ο βασιλευς της Ασσυριας ο κυριος αυτου απεστειλε δια να ονειδιση τον ζωντα Θεον,
kαι να υβριση δια των λογων, τους οποιους ηκουσας Κυριος ο Θεος σου· δια τουτο υψωσον δεησιν
υπερ του υπολοιπου του σωζομενου. 5Και ηλθον προς τον Ησαιαν οι δουλοι του βασιλεως Εζεκιου.
6Και ειπε προς αυτους ο Ησαιας, Ουτω θελετε ειπει προς τον κυριον σας· Ουτω λεγει Κυριος· Μη
φοβου απο των λογων, τους οποιους ηκουσας, δια των οποιων οι δουλοι του βασιλεως Εζεκιου
με ωνειδισαν· 7ιδου, εγω θελω βαλει εις αυτον τοιουτον πνευμα, ωστε ακουσας θορυβον θελεi
επιστρεψει εις την γην αυτου· και θελω καμει αυτον να πεση δια μαχαιρας εν τη γη αυτου. 8Ο
Ραβ-σακης λοιπον επεστρεψε και ευρηκε τον βασιλεα της Ασσυριας πολεμουντα εναντιον της
Λιβνα· διοτι ηκουσεν οτι εφυγεν απο Λαχεις. 9Και ο βασιλευς ηκουσε να λεγωσι περι Θιρακα του
βασιλεως της Αιθιοπιας, Εξηλθε να σε πολεμηση. Και οτε ηκουσε τουτο, απεστειλε πρεσβεις προς
τον Εζεκιαν, λεγοντες, Ο Θεος σου, επι τον οποιον θαρρεις, ας μη σε απατα, λεγων, Η Ιερουσαλημ
dεν θελει παραδοθη εις την χειρα του βασιλεως της Ασσυριας.
10Ιδου, συ ηκουσας τι εκαμον οι βασιλεις της Ασσυριας εις
παντας τους τοπους, καταστρεφοντες αυτους· και συ θελεις λυτρωθη; 12Μηπως οι θεοι των εθνων
ελυτρωσαν εκεινους, τους οποιους οι πατερες μου καταστρεψαν, την Γωζαν και την Χαρραν και
Ρεεφ και τους υιους του Εδεν, τους εν Τελασσαρ; 13Που ο βασιλευς της Αιμαθ και ο βασιλεως της
Αρφαδ και ο βασιλευς της πολεως Σεφαρουιμ, Ενα και Αυα; 14Και λαβων ο Εζεκιας την επιστολην

817
εκ της χειρος των πρεσβεων ανεγνωσεν αυτην· και ανεβη ο Εζεκιας εις τον οικον του Κυριου και εξετυλιξεν αυτην ενωπιον του Κυριου. 15Και προσηυχηθη εις τον Κυριον ο Εζεκιας λεγων, 16Κυριε των δυναμεων, Θεε του Ισραηλ, ο καθημενος επι των χερουβειμ, συ αυτος εισαι ο Θεος, ο μονος, παντων των βασιλειων της γης· συ εκαμες τον ουρανον και την γην.

17Κλινον, Κυριε, το ους σου και ακουσον· ανοιξον, Κυριε, τους οφθαλμους σου και ιδε· και ακουσον παντας τους λογους του Εξαναχειρειμ, οστις απεστειλε τουτον δια να ονειδιση τον ζωντα Θεον.

18Αληθως, Κυριε, οι βασιλεις της Ασσυριας ηρημωσαν παντα τα εθνη και τους τοπους αυτων, 19και ερριψαν εις το πυρ τους θεους αυτων· διοτι δεν ησαν θεοι, αλλ' εργον χειρων ανθρωπων, ξυλα και λιθοι· δια τουτο κατεστρεψαν αυτους.

20Τωρα λοιπον, Κυριε Θεε ημων, σωσον ημας εκ της χειρος αυτου· δια να γνωρισωσι παντα τα βασιλεια της γης, οτι συ εισαι ο Κυριος, ο μονος.

21Τοτε απεστειλεν Ησαιας ο υιος του Αμως προς Εζεκιαν, λεγων, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· Ηκουσα οσα προσηυχηθης εις εμε κατα του Σενναχειρειμ, βασιλεως της Ασσυριας.

22Ουτος ειναι ο λογος, τον οποιον ο Κυριος ελαλησε περι αυτου· Σε κατεφρονησε, σε ενεπαιξεν η παρθενος, θυγατηρ της Σιων· οπισω σου εσεισε κεφαλην η θυγατηρ της Ιερουσαλημ.

23Τινα ωνειδισας και εβλασφημησας; και κατα τινος υψωσας φωνην και εσηκωσας υψηλα τους οφθαλμους σου; κατα του Αγιου του Ισραηλ.

24Τον Κυριον ωνειδισας δια των δουλων σου και ειπας, Με το πληθος των αμαξων μου ανεβην εις το υψος των ορεων, εις τα πλευρα του Λιβανου· και θελω κοψει τας υψηλας κεδρους αυτου, τας εκλεκτας ελατους αυτου· και θελω εισελθει εις το υψος των ακρων αυτου, εις το δασος του Καρμηλου αυτου· 25εγω ανεσκαψα και επιον υδατα· και με το ιχνος των ποδων μου εξηρανα παντας τους ποταμους των πολιορκουμενων.

26Μη δεν ηκουσας οτι εγω εκαμον τοτε παλαιοθεν και απο ημερων αρχαιων εβουλευθην αυτο; τωρα δε εξετελεσα τουτο, ωστε να ησαι δια να καταστρεφης πολεις ωχυρωμενας εις ερειπιων σωρους· 27δια τουτο οι κατοικοι αυτων ησαν μικρας δυναμεως, ετρομαξαν και κατησχυνθησαν· ησαν ως ο χορτος του αγρου και ως η χλοη, ως ο χορτος των δωματων και ως ο σιτος ο καιομενος πριν καλαμωση.

28Πλην εγω εξευρω την κατοικιαν σου και την εξοδον σου και την εισοδον σου και την κατ' εμου λυσσαν σου. 29Επειδη η κατ' εμου λυσσα σου και η αλαζονεια σου ανεβησαν εις τα ωτα μου, δια τουτο θελω βαλει τον κρικον μου εις τους μυκτηρας σου και τον χαλινον μου εις τα χειλη σου, και θελω σε επιστρεψει δια της οδου δι' ης ηλθες.

30Και τουτο θελει εισθαι εις σε το σημειον· το ετος τουτο θελετε φαγει ο, τι ειναι αυτοφυες· και το δευτερον ετος, ο, τι εκφυεται απο του αυτου· το δε τριτον ετος, σπειρατε και θερισατε και φυτευσατε αμπελωνας και φαγετε τον καρπον αυτων.

31Και το υπολοιπον εκ του οικου Ιουδα, το διασωθεν, θελει ριζωσει παλιν υποκατωθεν και θελει δωσει επανω καρπους. 32Διοτι εξ Ιερουσαλημ θελει εξελθει το υπολοιπον και εκ του ορους Σιων το διασωθεν· ο ζηλος του Κυριου των δυναμεων θελει εκτελεσει τουτο.

33Οθεν ουτω λεγει Κυριος περι του βασιλεως της Ασσυριας· δεν θελει εισελθει εις την πολιν ταυτην, ουδε θελει τοξευσει εκει βελος, ουδε θελει προβαλει κατ' αυτης ασπιδας, ουδε θελει υψωσει εναντιον αυτης προχωμα· 34δια της οδου δι' ης ηλθε, δι' αυτης θελει επιστρεψει και εις την πολιν ταυτην δεν θελει εισελθει, λεγει ο Κυριος· 35διοτι θελω υπερασπισθη την πολιν ταυτην, ωστε να σωσω αυτην, ενεκεν εμου και ενεκεν του δουλου μου Δαβιδ. 36Τοτε εξηλθεν ο αγγελος του Κυριου και επαταξεν εν τω στρατοπεδω των
Ασσυριών εκατον ογδοηκον πεντε χιλιαδας· και οτε εξηγερθησαν το πρωι, ιδου, ησαν παντες σωματα νεκρα.

37 Και εσηκωθη και εφυγε και επεστρεψε Σενναχειρειμ ο βασιλευς της Ασσυριας και κατωκησεν εν Νινευη.

38 Και ενω προσεκυνει εν τω οικω Νισρωκ του θεου αυτου, Αδραμμελεχ και Σαρασαρ οι υιοι αυτου επαταξαν αυτον εν μαχαιρα, αυτοι δε εφυγον εις γην Αρμενιας· εβασιλευσε δε αντι αυτου Εσαραδδων ο υιος αυτου.

Chapter 38

1 Κατ' εκεινας ημερας ηρρωστησεν ο Εζεκιας εις θανατον· και ηλθε προς αυτον Ησαιας ο προφητης ο υιος του Αμως και ειπε προς αυτον, Ουτω λεγει Κυριος· Διαταξον περι του οικου σου· επειδη αποθνησκεις και δεν θελεις ζησει.

2 Τοτε εστρεψεν ο Εζεκιας το προσωπον αυτου προς τον τοιχον και προσηυχηθη εις τον Κυριον, και ειπε, Δεομαι, Κυριε, ενθυμηθητι τωρα πως περιεπατησα ενωπιον σου εν αληθεια και εν καρδια τελεια και επραξα το αρεστον ενωπιον σου. Και εκλαυσεν ο Εζεκιας κλαυθμον μεγαν.

3 Τοτε εγεινε λογος Κυριου προς τον Ησαιαν λεγων, Υπαγε και ειπε προς τον Εζεκιαν, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Δαβιδ του πατρος σου· Ηκουσα την προσευχην σου, ειδον τα δακρυα σου· ιδου, θελω προσθεσει εις τας ημερας σου δεκαπεντε ετη· και θελω ελευθερωσει σε και την πολιν ταυτην εκ της χειρος του βασιλεως της Ασσυριας και θελω υπερασπισθη την πολιν ταυτην· και τουτο θελει εισθαι εις σε το σημειον παρα Κυριου οτι θελει καμει ο Κυριος το πραγμα τουτο, το οποιο ελαλησεν· ιδου, θελω στρεψει οπισω δεκα βαθμους την σκιαν των βαθμων, τους οποιους κατεβη εις το ηλιακον ωρολογιον του Αχαζ. Και εστραφη ο ηλιος δεκα βαθμους, δια των οποιως ειχε καταβη.

4 Ταυτα ειναι τα γραφεντα υπο Εζεκιου βασιλεως του Ιουδα, οτε ηρρωστησε και ανελαβεν εκ της αρρωστιας αυτου· Εγω ειπα, Εν τη μεσημβρια των ημερων μου θελω υπαγει εις τας πυλας του ταφου· εστερηθην το υπολοιπον των ετων μου. Ειπα, δεν θελω ιδει πλεον τον Κυριον, τον Κυριον, εν γη ζωντων· δεν θελω ιδει πλεον ανθρωπον μετα των κατοικων του κοσμου. Η ζωη μου εφυγε και μετετοπισθη απ' εμου ως ποιμενος σκηνη· εκοπη η ζωη μου ως υπο υφαντου· απο του στημονιου θελει με κοψει· απο πρωιας εως εσπερας θελεις με τελειωσει. Εστοχαζομην εως πρωιας, ως λεων θελει συντριψει παντα τα οστα μου· απο πρωιας εως εσπερας θελεις με τελειωσει. Ως γερανος, ως χελιδων, ουτω εψελλιζον· ωδυρομην ως τρυγων· οι οφθαλμοι μου απεκαμον ατενιζοντες εις τα ανω. Καταθλιβομαι, Κυριε· ανακουφισον με. Τι να ειπω; αυτος και ειπε προς εμε και εξετελεσε· θελω διαγει παντα τα ετη μου εν τη πικρια της ψυχης μου. Εν τουτοις, Κυριε, ζωσιν οι ανθρωποι, και εν πασι τουτοις υπαρχει ζωη του πνευματος μου· συ βεβαιως με θεραπευεις και με αναζωοποιεις. Ο ζων, ο ζων, αυτος θελει σε υμνει, καθως εγω ταυτην την ημεραν· ο πατηρ θελει εις τα τεκνα γνωστοποιησει την αληθειαν σου. Ο Κυριος ηλθε να με σωση· δια
τουτο θελομεν ψαλει το ασμα μου επι εντεταμενων οργανων πασας τας ημερας της ζωης ημων εν τω οικω του Κυριου. 21 Διοτι ο Ησαιας ειχεν ειπει, Ας λαβωσι παλαθην συκων και ας βαλωσιν αυτην ως εμπλαστρον επι το ελκος και θελει ιατρευθη. 22 Και ο Εζεκιας ειχεν ειπει, Τι ειναι το σημειον οτι εγω θελω αναβο και να θελει ο Κυριος; 

Chapter 39

1 Κατ' εκεινον τον καιρον Μερωδαχ-βαλαδαν, ο υιος του Βαλαδαν, βασιλευς της Βαβυλωνος, εστειλεν επιστολας και δωρα προς τον Εζεκιαν, ακουσας οτι ηρρωστησε και ανελαβε. 2 Και εχαρη δι' αυτα ο Εζεκιας και εδειξεν εις αυτους τον οικον των πολυτιμων πραγματων αυτου, τον αργυρον και τον χρυσον και τα αρωματα και τα πολυτιμα μυρα και πααν την οπλοθηκην αυτου και παν ο, τι ευρισκετο εν τοις θησαυροις αυτου· δεν ητο ουδεν εν τω οικω αυτου ουδε υπο πααν την εξουσιαν αυτου, το οποιον ο Εζεκιας δεν εδειξεν εις αυτους. 3 Τοτε ηλθεν Ησαιας ο προφητης προς τον βασιλεα Εζεκιαν και ειπε προς αυτον, Τι λεγουσιν ουτοι οι ανθρωποι και ποθεν ηλθον προς σε; Και ο Εζεκιας ειπεν, Απο γης μακρας ερχονται προς εμε, απο Βαβυλωνος. 4 Ο δε ειπε, Τι ειδον εν τω οικω σου; Και απεκριθη ο Εζεκιας, Ειδον παν ο, τι ειναι εν τω οικω μου· δεν ειναι ουδεν εν τοις θησαυροις μου, το οποιον δεν εδειξα εις αυτους. 5 Τοτε ειπεν ο Ησαιας προς τον Εζεκιαν, Ακουσον τον λογον του Κυριου των δυναμεων. 6 Ιδου, ερχονται ημεραι, καθ' ας πααν ο, τι ειναι εν τω οικω σου και ο, τι οι πατερες σου εναπεταμιευσαν μεχρι της ημερας ταυτης, θελει μετακομισθη εις την Βαβυλωνα· δεν θελει μεινει ουδεν, λεγει Κυριος· 7 και εκ των υιων σου, οιτινες θελουσιν εξελθει απο σου, τους οποιους θελεις γεινει· και θελουσι γεινει εντατικοι εν τω παλατιω του βασιλεως της Βαβυλωνος. 8 Τοτε ειπεν ο Εζεκιας προς τον Ησαιαν, Καλος ο λογος του Κυριου, τον οποιον ελαλησας. Ειπεν ετι, Διοτι θελει εισθαι ειρηνη και ασφαλεια εν ταις ημεραις μου.

Chapter 40

1 Παρηγορειτε, παρηγορειτε τον λαον μου, λεγει ο Θεος σας. 2 Λαλησατε παρηγορητικα προς την Ιερουσαλημ, και φωνησατε προς αυτην, οτι ο καιρος της ταπεινωσεως αυτης επληρωθη, οτι η ανομια αυτης συνεχωρηθη· διοτι ελαβεν εκ της χειρος Κυριου διπλασιον δια πααν τας αμαρτιας αυτης. 3 Φωνη βοωντος εν τη ερημω, Ετοιμασατε την οδον του Κυριου. ευθειας καμετε εν τη ερημω τας τριβους του Θεου ημων. 4 Πασα φαραγξ θελει υψωθη και παν ορος και βουνος θελει ταπεινωθη· και τα σκολια θελουσι γεινει ευθεα· και οι τραχεις τοποι ομαλοι· 5 και η δοξα του Κυριου θελει φανερωθη και πασα σαρξ ομου θελει ειδει· διοτι το στομα του Κυριου ελαλησε. 6 Φωνη λεγουσα, Φωνησον· και ειπε, Τι να φωνησω; πασα σαρξ ειναι χορτος και πασα η δοξα αυτης ως ανθος του αγρου. 7 Ο χορτος εξηρανθη, το ανθος εμαρανθη· διοτι πνευμα Κυριου επενευσεν επ' αυτο' χορτος
τη αληθεία είναι ο λαός. 8 Ο χορτός εξηράνθη, το ανθός εμαρανθή· ο λογος ομώς του Θεου ημών μενει εις τον αιωνα. 9 Συ, ο φερων εις την Σιων αγαθάς αγγελίας, αναβα εις το ορος το υψηλον· συ, ο φερων αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλημ, ψωσον ισχυρως την φωνην σου· ψωσον· μη φοβου· επε προς τας πολεις του Ιουδα, Ιδου, ο Θεος υμων. 10 Ιδου, Κυριος ο Θεος θελει ελθει μετα δυναμεως και ο βραχιων αυτου θελει εξουσιαζει δι' αυτον· ιδου, ο μισθος αυτου ειναι μετ' αυτου και η αμοιβη αυτου ενωπιον αυτου. 11 Θελει βοσκησει το ποιμνιον αυτου και βαστασει εις τον κολπω του αιωνα ο κυριος ο θεος θελει παραβιωσαι και αποκαμειναι τον οροστροβιλος ημων. 12 Ιδου, Κυριος ο Αγιος λεγει τα εθνη ειναι ως σανις απο καδου και λογιζονται ως η λεπτη σκονη της πλαστιγγος· ιδου, η μετατοπιζει τας νησους ως σκονην. 13 Σηκωσατε υψηλα τους οφθαλμους σας και ιδετε, τις εποιησε ταυτα; Ο εξαγων το στρατευμα αυτων κατα αριθμον· ο ονομαστι καλων ταυτα παντα εν τη μεγαλειοτητι της δυναμεως αυτου, διοτι ειναι ισχυρος εις εξουσιαν· δεν λειπει ουδεν. 14 Δια τι λεγεις, Ιακωβ, και λαλεις, Ισραηλ, Η οδος μου ειναι κεκρυμμενη απο του Κυριου και η κρισις μου παραμελειται υπο του Θεου μου; 28 Δεν εγνωρισας; δεν ηκουσας, οτι ο αιωνιος Θεος, ο Κυριος, ο Ποιητης των ακρων της γης, δεν ατονει και δεν αποκαμει; δεν εξιχνιαζεται η φρονησις αυτου. 29 Διδει ισχυν εις τους ητονημενους και αυξανει την δυναμιν εις τους αδυνατους. 30 Κατ' οντιον θελουσιν ατονησει και αποκαμει, και οι εκλεκτοι νεοι θελουσιν αδυνατησει πανταπασιν· αλλ' οι προσμενοντες τον Κυριον θελουσιν ανανεωσει την δυναμιν τους· θελουσιν αναβη με πτερυγας ως αετοι· θελουσι τρεξει και δεν θελουσι ατονησει· θελουσι πετυχει και δεν θελουσι ατονησει.
Chapter 41

1 Σιωπατε ενωπιον μου, νησοι· οι λαοι ας ανανεωσι δυναμιν· και ας πλησιασωσι και τοτε ας λαλησωνιν ας προσέλθωμεν ομοι εις κρισιν. 2 Τις ηγειρε τον δικαιον απο της ανατολης, παρεδωκεν εις αυτον τα εθνη και κατεστησεν αυτον κυριον επι τους βασιλεις; τις παρεδωκεν αυτους εις την μαχαιραν αυτου ως χωμα, και εις το δοξον αυτου ως αχυρον ωθουμενον απο ανεμου; 3 Κατεδιωξεν αυτους και διηλθεν ασφαλως δια της οδου, την οποιαν δεν ειχε περιπατησει με τους ποδας αυτου. 4 Αι νησοι ειδον και εφοβηθησαν· τα περατα της γης ετρομαξαν, επλησιασαν και ηλθον. 5 Εβοηθησαν εκαστος τον πλησιον αυτου· και ειπε προς τον αδελφον αυτου, Ισχυε. 6 Και ο ξυλουργος ενισχυε τον χρυσοχοον και ο λεπτυνων με την σφυραν, τον σφυροκοπουντα επι τον ακμονα, λεγων, Καλον ειναι δια την συγκολλησιν· και στερεονει αυτο με καρφια, δια να μη κινηται. 7 Αλλα συ, Ισραηλ, δουλε μου, Ιακωβ, εκλεκτε μου, το σπερμα Αβρααμ του αγαπητου μου. 8 Εγω αυτος, τον οποιον ελαβον εκ των ακρων της γης και σε εκαλεσα εκ των εσχατων αυτης και σοι ειπα, Συ εισαι ο δουλος μου· εγω σε εξελεξα και δεν θελω σε απορριψει· 9 μη φοβου· διοτι εγω ειμαι μετα σου· μη τρομαζε· διοτι εγω ειμαι ο Θεος σου· σε ενισχυσα· μαλιστα σε εβοηθησα· μαλιστα σε υπερησπισθην δια της δεξιας της δικαιοσυνης μου. 10 Ιδου, παντες οι ωργισμενοι κατα σου θελουσι καταισχυνθη και εντραπη· θελουσιν εισθαι ως μηδεν· και οι αντιδικοι σου θελουσι αφανισθη. 11 Θελεις ζητησει αυτους και δεν θελεις ευρει αυτους, τους εναντιουμενους εις σε· οι πολεμουντες κατα σου θελουσι γεινει μηδεν και ως εξουθενημα. 12 Διοτι εγω Κυριος ο Θεος σου ειμαι ο κρατων την δεξιαν σου, λεγων προς σε, Μη φοβου· εγω θελω σε βοηθησει. Μη φοβου, σκωληξ Ιακωβ, θνητοι του Ισραηλ· εγω θελω σε βοηθει, λεγει ο Κυριος· και λυτρωτης σου ειναι ο Αγιος του Ισραηλ. 13 Ιδου, εγω θελω σε καμει νεον κοπτερον αλωνιστηριον οργανον οδοντωτον· θελεις αλωνισει τα ορη και λεπτυνει αυτα, και θελεις καμει τους λοφους ως λεπτον αχυρον. 14 Θελεις ανεμισει αυτα και ο ανεμος θελει σηκωσει αυτα και ο ανεμοστροβιλος θελει διασκορπισει αυτα· συ δε θελεις ευφρανθη εις τον Κυριον και θελεις δοξασθη εν τω Αγιω του Ισραηλ. 15 Οταν οι πτωχοι και ενδεεις ζητησωσιν υδωρ και δεν υπαρχη, η γλωσσα δε αυτων ξηραινηται υπο διψης, εγω ο Κυριος θελω εισακουσει αυτους, ο Θεος του Ισραηλ δεν θελω εγκαταλειψει αυτους. 16 Εν τη ερημω θελω εμφυτευσει την κεδρον, το δενδρον της σιττης και τον μυρτον· εν τη ακατοικητω γη θελω βαλει την ελατον, την πευκην και τον πυξον ομου· δια να ιδωσι και να γνωρισωσι και να στοχασθωσι και να εννοησωσιν ομου, οτι η χειρ του Κυριου εκαμε τουτο και ο Αγιος του Ισραηλ εδημιουργησεν αυτο. 17 Παραστησατε την δικην σας, λεγει Κυριος· προφερετε τα ισχυρα σας επιχειρημα, λεγει ο βασιλευς του Ιακωβ. 18 Ας πλησιασωσι και ας δειξωσιν εις ημας τι θελει συμβη· ας αναγγειλωσι τα προτερα, τι ησαν, δια να στοχασθωμεν αυτα και να γνωρισωμεν τα εσχατα αυτων· η ας αναγγειλωσι προς ημας τα μελλοντα. 19 Αναγγειλατε τα συμβησομενα εις το μετεπειτα, δια να γνωρισωμεν οτι εισθε θεοι· καμετε ετι
καλὸν ἡ καμετε κακὸν, διὰ νὰ θαυμασοῦμεν καὶ νὰ ἰδωμεν ὁμου. 24 Ἡδον, σεις εἰσθε ὀλιγωτερὸν παρὰ τὸ μηδὲν, καὶ τὸ ἐργὸν σάς χειροτερὸν παρὰ τὸ μηδὲν' ὅστις σάς εκλεγει, εἶναι βδελυγμα. 25 Ὡν ἠγειρα ἐνα εκ βορρα καὶ θελει ελθει απ' ανατολαν ήλιου θελει επικαλεσθαι το ὄνομα μου' καὶ θελει πατησει επι τους ἡγεμονος ως επι πηλον και ως ο κεραμευς καταπατει τον αργιλον. 26 Τις ανηγγειλε ταυτα απ' αρχης, δια να γνωρισωμεν; και προ του καιρου, δια να ειπωμεν, αυτος ειναι ο δικαιος; Ἀλλ' ουδεις ο αναγγελων· Ἀλλ' ουδεις ο διακηρυττων· Ἀλλ' ουδεις ο ακουων τους λογους σας. 27 Εγω ο πρωτος θελω ειπει προς την Σιων, Ιδου, ιδου, ταυτα· και θελω δωσει εις την Ιερουσαλημ τον ευαγγελιζομενον.

Chapter 42

1 Ἡδον, ο δουλος μου, τον οποιον υπεστηριξα· ο εκλεκτος μου, εις τον οποιον η ψυχη μου ευηρεστηθη· εθεσα το πνευμα μου επ' αυτον· θελει εξαγγειλει κρισιν εις τα εθνη. 2 Δεν θελει φωναξει ουδε θελει ανακραξει ουδε θελει καμει την φωνην αυτου να ακουσθη εν ταις οδοις. 3 Καλαμον συντεθλασμενον δεν θελει συντριψει και λιναριον καπνιζον δεν θελει σβυσει· θελει εκφερει κρισιν εν αληθεια.

823
εγνωριζον· το σκοτος θελω καμει φως εμπροσθεν αυτων και τα σκολια ευθεα. Ταυτα τα πραγματα θελω καμει εις αυτους και δεν θελω εγκαταλειψει αυτους. 17Εστραφησαν εις τα οπισω, κατησχυνθησαν οι θαρρουντες επι τα γλυπτα, οι λεγοντες προς τα χωνευτα, σεις εισθε οι θει ημων. 18Ακουσατε, κωφοι· και ανοιξατε τους οφθαλμους σας, τυφλοι, δια να ιδητε. 19Τις τυφλος, παρα ο δουλος μου; η κωφος, παρα ο μηνυτης μου, τον οποιον απεστειλα; τις τυφλος, παρα ο τελειος; και τις τυφλος, παρα ο δουλος του Κυριου; 20Τις τυφλος, παρα ο τελειος; και τις τυφλος, παρα ο δουλος του Κυριου; 21Τις τυφλος, παρα ο δουλος του Κυριου; 22Πλην αυτου ειναι λαος διηρπαγμενος και γεγυμνωμενος· ειναι παντες πεπαγιδευμενοι εν σπηλαιοις και κεκρυμμενοι εν ταις φυλακαις· ειναι λαφυρον και δεν υπαρχει ο λυτρονων· διαρπαγμα, και ουδεις ο λεγων, Επιστρεψον αυτο.

Chapter 43

1Και τωρα ουτω λεγει Κυριος, ο δημιουργος σου, Ιακωβ, και ο πλαστης σου, Ισραηλ· Μη φοβου· διοτι εγω σε ελυτρωσα, σε εκαλεσα με το ονομα σου· εμου εισαι. 2Οταν διαβαινης δια των υδατων, μετα σου θελω εισθαι· και οταν δια των ποταμων, δεν θελουσι πλημμυρησει επι σε· οταν περιπατης δια του πυρος, δεν θελεις καη ουδε θελει εξαφθη η φλοξ επι σε. 3Διοτι εγω ειμαι Κυριος ο Θεος σου, ο Αγιος του Ισραηλ, ο Σωτηρ σου· δια αντιλυτρον σου εδωκα την Αιγυπτον· υπερ σου την Αιθιοπιαν και Σεβα. 4Αφοτου εσταθης πολυτιμος εις τους οφθαλμους μου, εδοξασθης και εγω σε ηγαπησα· και θελω δωσει ανθρωπους πολλους υπερ σου και λαους υπερ της κεφαλης σου. 5Μη φοβου· διοτι εγω ειμαι μετα σου· απο ανατολων θελω φερει το σπερμα σου και απο δυσμων θελω σε συναξει· 6Θελω ειπει προς τον βορραν, Δος· και προς τον νοτον, Μη εμποδισης· φερε τους υιους μου απο μακρα και τας θυγατερας μου απο των ακρων της γης, παντας οσοι καλουνται με το ονομα μου· διοτι εδημιουργησα αυτους δια την δοξαν μου, επλασα αυτους και εκαμα αυτους. 7Εξαγαγε τον λαον τον τυφλον και εχοντα οφθαλμους και τον κωφον και εχοντα ωτα. 8Ας συναθροισθωσι παντα τα εθνη και ας συναχθωσιν οι λαοι· τις μεταξυ αυτων ανηγγειλε τουτο και εδειξεν εις ημας τα προτερα; ας φερωσι τους μαρτυρας αυτων και ας δικαιωθωσιν· και ας ακουσωσι και ας ειπωσι, Τουτο ειναι αληθινον. 9Σεις εισθε μαρτυρες μου, λεγει Κυριος, και ο δουλος μου, τον οποιον εξελεξα, δια να μαθητε και να πιστευσητε εις εμε και να εννοησητε οτι εγω αυτος ειμαι· προ εμου αλλος Θεος δεν υπηρξεν ουδε θελει υπαρχει μετ' εμε. 10Εγω, εγω ειμαι ο Κυριος· και εκτος εμου σωτηρ δεν υπαρχει. 11Εγω ανηγγειλα και εσωσα και εδειξα· και δεν εσται εις
εσας ξενος θεος· σεις δε εισθε μαρτυρες μου, λεγει Κυριος, και εγω ο Θεος. 13Και πριν γεινη η
ημερα, εγω αυτος ημην και δεν υπαρχει ο λυτρων εκ της χειρος μου θελω καμει και τις δυναται
να εμποδιση αυτο; 14Ουτω λεγει Κυριος, ο Λυτρωτης σας, ο Αγιος του Ισραηλ· δια σας εξαπατητα
εις την Βαβυλωνα και κατεβαλον παντας τους φυγαδας αυτης και τους Χαλδαιους τους
εγκαυχωμενους εις τα πλοια. 15Εγω ειμαι ο Κυριος, ο Αγιος σας, ο Ποιητης του Ισραηλ, ο Βασιλευς
σας. 16Ουτω λεγει Κυριος, ο Λυτρωτης σας, ο Αγιος του Ισραηλ· δια σας εξαπεστειλα
εις την Βαβυλωνα και κατεβαλον παντας τους φυγαδας αυτης και τους Χαλδαιους τους
εγκαυχωμενους εις τα πλοια. 19Ιδου, εγω θελω καμει νεον πραγμα· τωρα θελει ανατειλει· δεν θελετε
γνωρισει αυτο; θελω βεβαιως καμει οδον εν τη ερημω, ποταμους εν τη ανυδρω.

Chapter 44

1Αλλα τωρα ακουσον, δουλε μου Ιακωβ, και Ισραηλ τον οποιον εξελεξα. 2Ουτω λεγει Κυριος,
οστις σε εκαμε και σε επλασεν εκ κοιλιας και θελει σε βοηθησει· Μη φοβου, δουλε μου Ιακωβ, και
συ, Ιεσουρουν, τον οποιον εξελεξα. 3Διοτι θελω εκχεει υδωρ επι τον διψωντα και ποταμους επι
την ξηραν· θελω εκχεει το πνευμα μου επι το σπερμα σου και την ευλογιαν μου επι τους εκγονους
σου· 4και θελει βλαστησει ως μεταξυ χορτου, ως ιτεαι παρα τους ρυακας των υδατων. 5Ο μεν
θελει λεγει, Εγω ειμαι του Κυριου· ο δε θελει ονομαζεσθαι με το ονομα Ιακωβ· και αλλος θελει
υπογραφεσθαι με την χειρα αυτου εις τον Κυριον και επονομαζεσθαι με το ονομα Ισραηλ. 6Ουτω
λεγει Κυριος ο Βασιλευς του Ισραηλ και ο Λυτρωτης αυτου, ο Κυριος των δυναμεων· Εγω ειμαι ο
πρωτος και εγω ο εσχατος· και εκτος εμου δεν υπαρχει Θεος. 7Και τις ως εγω θελει κραζει και
αναγγειλει και διαταξει εις εμε, αφου εισθησατο τον παλαιον λαον; και τα επερχομενα και τα
μελλοντα ας αναγνωσι προς αυτους. 8Μη φοβεισθε μηδε τρομαζετε· εκτοτε δεν σε εκαμε να
ακουσης και ανηγγειατο τουτο; σεις εισθε μαρτυρες μου· εκτος εμου υπαρχει Θεος; βεβαιως

825
δεν υπάρχει βραχος· δεν γνωρίζω ουδένα. 9Όσοι κατασκευάζουσιν ειδωλα, παντες ειναι ματαιότης· και τα πολυερατα αυτων ειδωλα δεν ωφελουσι· και αυτοι ειναι ματαιοτης αυτων οτι δεν βλεπουσιν ουδε νοουσι, δια να καταιχυνθωσι. 10Τις επιλασε θεον η εμψευσιν ειδωλον, το οποιον ουδεν ωφελει; 11Ιδου, παντες οι συντροφοι αυτου θελουσιν αισχυνθη· και οι τεχνιται, αυτοι ειναι εξ ανθρωπων· ας συνακαμην παντες ομοι· ας παρασταθωσι· θελουσι φοβηθη, θελουσιν εντραπη παντες ομοι. 12Ο χαλκευς κοπτει σιδηρον και εργαζεται εις τους ανθρακας και κατασκευαζει αυτο με την δυναμιν των βραχιονων αυτου· μαλιστα πεινα και η δυναμις αυτου αποκαμνει· υδωρ δεν πινει και ατονει.

13Ο ξυλουργος εξαπλονει τον κανονα, σημειονει αυτο με σταθμην, ομαλυνει αυτο με ροκανια και σημειονει αυτο δια του διαβητου και καμνει αυτο κατα την ανθρωπινην μορφην, κατα ανθρωπινην ωραιοτητα, δια να κατοικη εν τη οικια.

14Κοπτει εις εαυτον κεδρους και λαμβανει την κυπαρισσον και την δρυν, τα οποια εκλεγει εις εαυτον μεταξυ των δενδρων του δασους· φυτευει πευκην και η βροχη αυξανει αυτην.

15Και θελει εισθαι χρησιμον εις τον ανθρωπον δια καυσιμον· και εξ αυτου λαμβανει και θερμαινεται· προσετι καιει αυτο και ψηνει αρτον· προσετι καμνει αυτο θεον και προσκυνει αυτο· καμνει αυτο ειδωλον και γονατιζει εμπροσθεν αυτου.

16Το ημισυ αυτου καιει εν πυρι· με το αλλο ημισυ τρωγει το κρεας· ψηνει το ψητον και χορταινει· και θερμαινεται, λεγων, Ω εθερμανθην, ειδον το πυρ·
Chapter 45

1 Ούτω λέγει Κυρίος πρὸς τὸν κηρισμένον αὐτοῦ, τὸν Κυρίον, τοῦ ὑποστατᾶν τὴν ἀνείπωτον καὶ θέλω λυσεῖ τὴν σφαγὴν τῶν βασιλέων, διὰ νὰ αὐτὸ παραδώσει εἰς τὸν θεὸν· καὶ θελω λυσεῖ τὴν οσφύν των βασιλεῶν, καὶ θελω λυσεῖ τὴν οσφύν των βασιλεῶν, διὰ νὰ αὐτὸ παραδώσει εἰς τὸν θεὸν· καὶ θελω λυσεῖ τὴν οσφύν των βασιλεῶν, διὰ νὰ αὐτὸ παραδώσει εἰς τὸν θεὸν· καὶ θελω λυσεῖ τὴν οσφύν των βασιλεῶν, διὰ νὰ αὐτὸ παραδώσει εἰς τὸν θεὸν.

2 Εγὼ θελω διὰ τὴν ποιήσας πολὺς οὐρανοὺς, καὶ θελω διὰ τὴν ποιήσας πολὺς οὐρανοὺς, καὶ θελω διὰ τὴν ποιήσας πολὺς οὐρανοὺς, καὶ θελω διὰ τὴν ποιήσας πολὺς οὐρανοὺς, καὶ θελω διὰ τὴν ποιήσας πολὺς οὐρανοὺς.

3 Καὶ θελω διὰ τὴν ποιήσας πολὺς οὐρανούς, καὶ θελω διὰ τὴν ποιήσας πολὺς οὐρανούς, καὶ θελω διὰ τὴν ποιήσας πολὺς οὐρανούς, καὶ θελω διὰ τὴν ποιήσας πολὺς οὐρανούς, καὶ θελω διὰ τὴν ποιήσας πολὺς οὐρανούς.

4 Διὰ τὸν Ἰακὼβ τὸν δούλον μου καὶ τὸν Ἰσραήλ τὸν εκλεκτὸν μου σε ἐκαλεσα μαλιστα με τὸ ὄνομα σου, καὶ θελω σοι δωσει θησαυρους φυλαττομενους εν σκοτει και πλουτη κερυμμενα εν αποκρυφοις· δια να γνωρισης οτι εγω ειμαι ο Κυριος ο καλων σε κατ' ονομα, ο Θεος του Ισραηλ.

5 Εγω ειμαι ο Κυριος και δεν ειναι αλλος· δεν υπαρχει εκτος εμου Θεος· εγω σε περιεζωσα, αν και δεν με εγνωρισας, δια να γνωρισωσιν απο ανατολων ηλιου και απο δυσμων, οτι εκτος εμου δεν υπαρχει ουδεις· εγω ειμαι ο Κυριος και δεν υπαρχει αλλος·

6 ο κατασκευασα το φως και ποιησας το σκοτος· ο ποιων ειρηνην και κτιζων κακον· εγω ο Κυριος ποιω παντα ταυτα.

7 Σταλαξατε δροσον ανωθεν, ουρανοι, και ας ρανωσιν αι νεφελαι δικαιοσυνην· ας ανοιξη η γη και ας γεννηση σωτηριαν και ας βλαστηση δικαιοσυνην ομου· εγω ο Κυριος εποιησα τουτο.

8 Ουαι εις τον αντιμαχομεν προς τον Ποιητην αυτου. Ας αντιμαχεται το οστρακον προς τα οστρακα της γης· ο πηλος θελει ειπει προς τον πλαττοντα αυτον, Τι καμνεις; η το εργον σου, Ουτος δεν εχει χειρας;

9 Ουαι εις τον λεγοντα προς τον πατερα, τι γεννας; προς την γυναικα, τι κοιλοπονεις;

10 Ουτω λεγει Κυριος, ο Αγιος του Ισραηλ και ο Πλαστης αυτου· Ερωτατε με δια τα μελλοντα περι των υιων μου και περι του εργου των χειρων μου προσταξατε με.

11 Εγω εκτισα την γην και εποιησα ανθρωπον επ' αυτης· εγω δια των χειρων μου εξετεινα τους ουρανους και εδωκα διαταγας εις πασαν την στρατιαν αυτων.

12 Εγω εξηγειρα εκεινον εις δικαιοσυνην και θελω διευθυνει πασας τας οδους αυτου· αυτος θελει οικοδομησει την πολιν μου και θελει επιστρεψει τους αιχμαλωτους μου, ουχι με λυτρον ουδε με δωρα, λεγει ο Κυριος των δυναμεων.

13 Ουτω λεγει Κυριος· Ο κοπος της Αιγυπτου και το εμποριον της Αιθιοπιας και των Σαβαιων, ανδρων μεγαλοσωμων, θελουσι περασει εις σε και σου θελουσιν εισθαι· οπισω σου θελουσιν ακολουθει· με αλυσεις θελουσι περασει και θελουσι σε προσκυνησει, θελουσι σε ικετευσει, λεγοντες, Βεβαιως ο Θεος ειναι εν σοι, και δεν υπαρχει ουδεις αλλος Θεος.

14 Τωοντι συ εισαι Θεος κρυπτομενος, Θεε του Ισραηλ, ο Σωτηρ. Παντες ουτοι θελουσι αισχυνθη και εντραπη· οι εργαται των ειδωλων θελουσι φυγει εν καταισχυνη παντες ομου.

15 Διοτι ουτω λεγει Κυριος, ο ποιησας τους ουρανους· αυτος ο Θεος, ο πλασας την γην και ποιησας αυτην· οστις αυτος εστερεωσεν αυτην, εκτισεν αυτην ουχι ματαιως αλλ' επλασεν αυτην δια να κατοικηται· Εγω ειμαι ο Κυριος και δεν υπαρχει αλλος.

16 Δεν ελαλησα εν κρυπτω ουδε εν σκοτεινω τοπω της γης· δεν ειπα προς το σπερμα του Ιακωβ, Ζητησατε με ματαιως· εγω ειμαι ο Κυριος, ο λαλων δικαιοσυνην, ο αναγγελλων ευθυτητα.
συμβουλευθώσιν ομοι· τις ανηγγείλε τούτο απ’ αρχής· τις εφανερώσε τούτο εξ εκείνου τού καίρου· 
ουχί εγώ ο Κυρίος· και δεν υπαρχεί εκτός εμού αλλός Θεος· Θεος δικαιος και Σωτήρ· δεν υπαρχεί 
εκτός εμού. 22Εις εμε βλέψατε και σωθήτε, παντα τα περατα της γης· διοτι εγώ ειμαι ο Θεος και 
δεν υπαρχεί αλλός. 23Ωμοσα εις εμαυτον· ο λογος εξηλθεν εκ του στοματος μου εν δικαιοσύνη 
και δεν θέλει επιστραφη, Ότι παν γονυ θέλει καμψει εις εμε, πασα γλώσσα θέλει ομοφυ σε εις εμε.
24Βεβαιως θέλουσιν επιει περι εμού, Εν τω Κυριω ειναι η δικαιοσύνη και η δύναμις· εις αυτον 
θέλουσι προσελθεί και θελουσι κατασχυνθή παντες οι οργιζόμενοι εναντίον αυτου. 25Εν τω 
Κυριω θέλει δικαίωσιν απαν το σπέρμα του Ισραηλ.

Chapter 46

1Κατεκαμφθη ο Βηλ, εκυψεν ο Νεβω· τα ειδώλα αυτων επετεθήσαν επι ζωων και κτηνων· αι 
αμαξαι υμων ησαν πεφορτισμεναι φορτιον κοπιαστικον. 2Κυπτουσι, καμπτουσιν ομοι· δεν 
δυνανται να σωσωσι το φορτιον αλλα και αυτα φερονται εις αιχμαλωσιαν. 3Ακουσατε μου, οικο 
Ιακωβ και παν το υπολοιπον του οικου Ισραηλ, τους οποιους εσηκωσα απο κοιλιας, τους οποιους 
εβάστασα απο μητρας· 4και εως του γηρατος σας εγω αυτος ειμαι· και εως των λευκων τριχων 
eγω θελω σας βαστασει· εγω σας εκαμα και εγω θελω σας εκαμαση· και εγω θελω σας εκαμα 
και σωσει. 5Με τινα θελετε με εξομοιωσει και θελετε με εξισωσει και θελομεν 
εισθαι ομοιοι; 6Χυνουσι χρυσιον εκ του βαλαντιου και ζυγιζουσιν αργυριον δια του στατηρος και 
μισθονουσι χρυσοχοον και κατασκευαζει αυτο θεον· επειτα προσπιπτουσι και προσκυνουσι· 
7σηκονουσιν αυτον επ’ ωμου· φερουσιν αυτον και θετουσιν αυτον εις τον τοπον αυτου και ισταται· 
deν θελει μετασαλευσει εκ του τοπου αυτου· προσετι βοωσι προς αυτον αλλα δεν δυναται να 
αποκριθη ουδε να σωση αυτους απο της συμφορας αυτων. 8Ενθυμηθητε τουτο και δειχθητε 
ανθρωποι· ανακαλεσατε αυτο εις τον νουν σας, αποσταται. 9Ενθυμηθητε τα προτερα, τα απ’ αρχης· 
dιοτι εγω ειμαι ο Θεος και δεν υπαρχει αλλος· εγω ειμαι εις τον σωματαν αυτον. 10οστις απ’ 
αρχης αναγγελει το τελος και απο προτερον τα μη γεγονοτα, λεγων, Η βουλη μου θελει εκτελεσει 
απαν το θελημα μου· 11οστις κραζω το αρπακτικον πτηνον εξ ανατολης, ναι, ελαλησα και θελω 
εκτελεσει αυτο. 12Ακουσατε μου, σκληροκαρδιοι, οι μακραν απο της δικαιοσυνης. 13Επιλησια 
την δικαιοσυνην μου· δεν θελει εισθαι μακραν και η σωτηρια μου δεν θελει βραδυνει· και 
thelω δωσει εν Σιων σωτηριαν εις τον Ίσραηλ, την δοξαν μου.

Chapter 47

1Καταβα και καθησόν επι του χωματος, παρθενε θυγατηρ της Βαβυλωνος· καθησον κατα γης· 
θρονος δεν ειναι, θυγατηρ των Χαλδαιων· διοτι δεν θελει πλεον ονομασθη απαλη και
τρυφερά. Ἡ γυμνωσις σου θελει εκκαλυφθη· ναι, η αισχυνη σου θελει φανε· εκδικησιν θελω και δεν θελω φεισθη ανθρωπον. 

Του Αυτρωτου ἡμων το ονομα ειναι, Ο Κυριος των δυναμεων, ο Αγιος του Ισραηλ. Καθησου σιωπωσα και εισελθε εις το σκοτος, θυγατρι των Χαλδαιων· διοτι δεν θελεις πλεον ονομαζεσθαι, Η κυρια των βασιλεων. 

Η γυμνωσις σου θελει εκκαλυφθη· ναι, η αισχυνη σου θελει φανε· εκδικησιν θελω λαβει και δεσθη ανθρωπον.

Η γυμνωσις σου θελει εκκαλυφθη· ναι, η αισχυνη σου θελει φανε· εκδικησιν θελω λαβει και δεσθη ανθρωπον.

Του Λυτρωτου ημων το ονομα ειναι, Ο Κυριος των δυναμεων, ο Αγιος του Ισραηλ. 

Καθησου σιωπωσα και εισελθε εις το σκοτος, θυγατρι των Χαλδαιων· διοτι δεν θελεις πλεον ονομαζεσθαι, Η κυρια των βασιλεων. 

Η γυμνωσις σου θελει εκκαλυφθη· ναι, η αισχυνη σου θελει φανε· εκδικησιν θελω λαβει και δεσθη ανθρωπον.

Του Λυτρωτου ημων το ονομα ειναι, Ο Κυριος των δυναμεων, ο Αγιος του Ισραηλ. 

Καθησου σιωπωσα και εισελθε εις το σκοτος, θυγατρι των Χαλδαιων· διοτι δεν θελεις πλεον ονομαζεσθαι, Η κυρια των βασιλεων.
πρὸς σε νεα, μαλιστα αποκεκρυμμενα, και τα οποια συ δεν ηξευρες. 7Τωρα εγειναν και ουχι παλαιοθεν, και ουδε προ της ημερας ταυτης ηκουσας περι αυτων, δια να μη ειπης, Ιδου, εγω ηξευρον ταυτα. 8Ουτε ηκουσας ουτε ηξευρες ουτε απ’ αρχης ποιοθεν τα εις ιερας ηθελες, και εκ κοιλιας και επι ταυτας παραβατης. 9Ενεκεν του ονοματος μου θελω μακρυνει τον θυμον μου, και δια τον επαινον μου θελω βασταχθη προς σε, ωστε να μη σε εξολοθρευσω. 10Τωρα εγειναν και ουδε παλαιοθεν, και ουδε προ της ημερας ταυτης ηκουσας περι αυτων, δια να μη ειπης, Ιδου, εγω ηξευρον ταυτα.

11Ουτε ηκουσας ουτε ηξευρες ουτε απ’ αρχης ηνοιχθησαν τα ωτα σου· διοτι ηξευρον ετι βεβαιως ηθελε φερθη απιστως και εκ κοιλιας ωνομασθης παραβατης. 12Ενεκεν του ονοματος μου θελω μακρυνει τον θυμον μου, και δια τον επαινον μου θελω βασταχθη προς σε, ωστε να μη σε εξολοθρευσω. 13Ενεκεν του ονοματος μου θελω μακρυνει τον θυμον μου, και δια τον επαινον μου θελω βασταχθη προς σε, ωστε να μη σε εξολοθρευσω. 14Ενεκεν του ονοματος μου θελω μακρυνει τον θυμον μου, και δια τον επαινον μου θελω βασταχθη προς σε, ωστε να μη σε εξολοθρευσω.

Chapter 49

1Ακουσατε μου, αι νησοι· και προσεξατε, λαοι μακρυνοι· Ο Κυριος με εκαλεσεν εκ κοιλιας· εκ των σπλαγχνων της μητρος μου ανεφερε το ονομα μου. 2Και εκαμε το στομα μου ως μαχαιραν οξειαν· υπο την σκιαν της χειρος αυτου με εκρυψε, και με εκαμεν ως βελος εκλεκτον, και εν τη φαρετρα αυτου με εκρυψε, 3και επε προς εμε, Συ εισαι ο δουλος μου, Ισραηλ, εις τον οποιον θελω δοξασθη. 4Και εγω ειπα, Ματαιως εκοπιασα· εις ουδεν και εις ματην κατηναλωσα την δυναμιν μου· πλην η κρισις μου ειναι μετα του Κυριου και το εργον μου μετα του Θεου μου. 5Τωρα χαριζει Κυριος, ο πλασας με εκ κοιλιας δουλον αυτου, δια να επαναφερω τον Ιακωβ προς αυτον και δια να συναχθη προς αυτον ο Ισραηλ, και θελω δοξασθη εις τον θεον και τους φθαρμας του Κυριου, και αυτος μου θελει εις την δυναμιν μου· 6και επε, Μικρον ειναι εις τον στομα και εις τον στομα της γης.
ανορθώσης τας φυλάς του Ιακωβ και να επαναφέρης το υπόλοιπον του Ισραήλ· θέλω προσετί σε
dωσι φως εις τα εθνά, διά να ήσαι η σωτηρία μου εως εσχατον της γης. 7 Ουτω λεγει Κυριος, ο
Αυτρωτής του Ισραήλ, ο Άγιος αυτού, προς εκείνον τον οποίον καταφρονει ανθρώπος, προς εκείνον
tον οποίον βδελυττεται εθνός, προς τον δουλόν των εξουσιαστών· Βασίλεις θελουσι σε ίδει και
σηκώθη, ηγεμόνεις και στρατεύματα σε προσκύνησή και, ενεκεν του Κυριου, οστις ειναι πιστος, τον Άγιο
του Ισραήλ, οστις σε εξελεξεν 8 Ουτω λεγει Κυριος· Εν καιρω δεκτω επηκουσα σου και εν ημερα
σωτηριας σε εβοηθησα· και θελω σε διαφυλαξει και θελω σε δωσει εις διαθηκην των λαων, δια

ανορθώσης της γην, να κληροδοτησης κληρονομιας ηρημωμενας· 9 λεγων προς τους δεσμιους,
Εξελθετε· προς τους εν τω σκοτει, Ανακαλυφθητε. Θελουσι βοσκηθη πλησιον των οδων, και αι
βοσκαι αυτων θελουσι εισθαι εν πασι τοις υψηλοις τοις.

10 δεν θελουσι πεινασει ουδε διψησει·
dεν θελει προσβαλλει αυτους ουτε καυσων ουτε ηλιος· διοτι ο ελεων αυτους θελει οδηγησει αυτους
και δια πηγων υδατων θελει φερει αυτους.

11 Και θελω καμει παντα τα ορη μου οδους, και αι
τριβοι μου θελουσιν υψωθη.

12 Ιδου, ουτοι θελουσιν ελθει μακροθεν· και ιδου, ουτοι απο βορρα
και απο νοτου και ουτοι απο της γης του Σινειμ.

13 Ευφραινεσθε, ουρανοι· και αγαλλου, η γη·
αλαλαξατε, τα ορη· διοτι ο Κυριος παρηγορησε τον λαον αυτου και τους τεθλιμμενους αυτου
ελεησεν.

14 Αλλ' η Σιων ειπεν, Ο Κυριος με εγκατελιπε και ο Κυριος μου με ελησμονη.

15 Δυναται
gυνη να λησμονηση το θηλαζον βρεφος αυτης, ωστε να μη ελεηση το τεκνον της κοιλιας αυτης;
αλλα και αν αυται λησμονησωσιν, εγω ομως δεν θελω σε λησμονησει.

16 Ιδου, επι των παλαμων
μου σε εζωγραφισα· τα τειχη σου ειναι παντοτε ενωπιον μου.

17 Τα τεκνα σου θελουσιν ελθει μετα
σπουδης· οι δε καταστρεφοντες σου και ερημονοντες σου θελουσιν εξελθει απο σου.

18 Ωψων κυκλω
tους οφθαλμους σου και ιδε· παντες ουτοι συναθροιζονται ομου, ερχονται προς σε. Ζω εγω, λεγει
Κυριος, οτι οι θελεις ενδυθη παντας τουτους ως κοσμημα, και ως νυμφη θελεις στολισθη αυτους.

19 Θελεις ειπει εν τη καρδια σου, Τις εγεννησεν εις εμε ταυτα, ενω εγω ημην ητεκνωμεν και
ερημος, αιχμαλωτος και μεταφερομενη; ταυτα δε τις εξεθρεψεν; ιδου, εγω ειχον εγκαταλειφθη

μονη· ταυτα που ησαν; 20 Τα τεκνα, τα οποια θελεις αποκτησει μετα την ατεκνιαν σου, θελουσι
ειπει προσετι εις τα ωτα σου, Στενος ειναι ο τοπος δι' εμε· καμε εις εμε τοπον δια να κατοικησω.

21 Τοτε θελεις ειπει εν τη καρδια σου, Τις εγεννησεν εις εμε ταυτα, ενω εγω ημην ητεκνωμεν και
ερημος, αιχμαλωτος και μεταφερομενη; ταυτα δε τις εξεθρεψεν; ιδου, εγω ειχον εγκαταλειφθη
μονη· ταυτα που ησαν; 22 Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ιδου, θελω υψωσει την χειρα μου προς τα
εθνη και στησει την σημαιαν μου προς τους λαους, και θελουσι φερει τους υιους σου εν ταις
αγκαλαις και αι θυγατερες σου θελουσι φερθη επ' ωμων·

23 και βασιλεις θελουσι εισβη οι
παιδοτροφοι σου και αι βασιλισσαι αι τροφοι σου· θελεις γνωρισει, οτι εγω ειμαι ο Κυριος
και οτι οι προσμενοντες με δεν θελουσι αισχυνθη.

24 Δυναται το λαφυρον να αφαιρεθη απο του
ισχυρου η να ελευθερωθωσιν οι δικαιως αιχμαλωτισθεντες· 25 Αλλ' ο Κυριος ουτω λεγει· Και οι
αιχμαλωτοι του ισχυρου θελουσι αφαιρεθη και το λαφυρον του τρομερου θελει αποσπασθη· διοτι εγω
θελω δικολογησει προς τους δικολογουντας κατα σου και εγω θελω σωσει τα τεκνα σου.

26 Τους δε καταθλιβοντας σε θελω και 

με το ιδιον αυτων αιμα, ως με νεον οινον· και θελει γνωρισει πασα σαρξ, οτι εγω ο Κυριος ειμαι
ο Σωτηρ σου και ο Λυτρωτης σου, ο Ισχυρος του Ιακωβ.

Chapter 50

1Ουτω λεγει Κυριος· Που ειναι το εγγραφον του διαζυγιου της μητρος σας, δι' ου απεβαλον
αυτην; η τις ειναι εκ των δανειστων μου, εις τον οποιον σας επωλησα; Ιδου, δια τας ανομιας σας
επωληθησε, και δια τας παραβασεις σας απεβληθη η μητηρ σας. 2Δια τι, οτε ηλθον, δεν υπηρχεν
ουδεις; και οτε ηλθον, δεν υπηρχεν ο αποκρινομενος; Εσμικρυνθη ποσως η χειρ μου, ωστε να
μη δυναται να λυτρωση; η δεν εχω δυναμιν να ελευθερωσω; Ιδου, εγω με την επιτιμησιν μου
εξηρανα την θαλασσαν, εκαμα ερημον τους ποταμους· οι ιχθυες αυτων εξηρανθησαν δι' ελλειψιν
υδατος και απεθανον υπο διψης. 3Εγω περιεργασα τος ουρανους σκοτος και θετω σακκον το
περικαλυμμα αυτων. 4Κυριος ο Θεος έδωκεν εις εμε γλωσσαν πεπαιδευμενων, δια να εξευρω
πως να λαλησω λογιον εν καιρω προς τον βεβαρυμενον· εγειρει απο πρωι εις πρωι, εγειρει το ωτιον
μου, δια να ακουω ως οι πεπαιδευμενοι. 5Κυριος ο Θεος ηνοιξεν ωτιον εν εμοι και εγω δεν ηπειθησα
ουδε εστραφην οπισω. 6Τον νωτον μου εδωκα εις τους μαστιγουντας και τας σιαγονας μου εις
tους μαδιζοντας· δεν εκρυψα το προσωπον μου απο υβρισμων και εμπτυσματων. 7Διοτι Κυριος
ο Θεος θελει με βοηθησει· δια τουτο δεν ενετραπην· δια τουτο εθεσα το προσωπον μου ως πετραν
σκληραν και εξευρω οτι δεν θελω καταισχυνθη. 8Πλησιον ειναι ο δικαιονων με· τις θελει κριθη
μετ' εμου; ας παρασταθωμεν ομου· τις ειναι η αντιδικος μου; ας πλησιαση εις εμε. 9Ιδου, Κυριος
ο θελει με βοηθησει· τις θελει με καταδικασει ιδου, παντες ουτοι θελουσι παλαιωθη ως
ιματιον· ο σκωληξ θελει καταφαγει αυτους.

Chapter 51

1Ακουσατε μου, σεις οι ακολουθουντες την δικαιοσυνην, οι ζητουντες τον Κυριον· εμβλεψατε
eις τον βραχον, εκ του οποιου ελατομηθητε, και εις το στομιον του λακκου, εκ του οποιου
ανωρυχθητε. 2Εμβλεψατε εις τον Αβρααμ τον πατερα σας και εις την Σαρραν, ητις σας εγεννησε·
διοτι Κυριος θελει παρηγορησει την Σιων· αυτος θελει παρηγορησει παντας τους ηρημωμενους αυτης· και
θελει καμει την ερημιαν αυτης ως την Εδεμ και την ερημιαν αυτης ως παραδεισον του Κυριου·
ευφροσυνὴ καὶ αγαλλιασις θελει ευρισκεσθαι εν αυτη, δοξολογια και φωνη αινεσεως. 4 Ακουσον μου, λαε μου· και δος ακροαιν εις eme, εθνος μου· διοτι νομος θελει εξελθει par' emou και θελω στησει την κρισιν μου δια φως των λαων. 5 Η δικαιοσυνη μου πλησιαζει· η σωτηρια μου εξηλθε και οι βραχιονες μου θελουσι κρινει τους λαους· αι νησιοι θελουσι προσμενει eme και θελουσιν ελπιζει επι τον βραχιονα μου. 6 Υψωσατε τους οφθαλμους σας εις τους ουρανους καὶ βλεψατε εις εκ την γην κατω· διοτι οι ουρανοι θελουσι διαλυθη ως καπνος και η γη θελει παλαιωθη ως ιματιον και οι κατοικουντες εν αυτη θελουσιν αποθανει εξισου· αλλ' η σωτηρια μου θελει εισθαι εις τον αιωνα και η δικαιοσυνη μου δεν θελει εκλειψει.

7 Ακουσατε μου, σεις οι γνωριζοντες δικαιοσυνην· λαε, εν τη καρδια του οποιου ειναι ο νομος μου· μη φοβεισθε τον ονειδισμον των ανθρωπων μηδε ταραττεσθε εις τας υβρεις αυτων. 8 Διοτι ως ιματιον θελει καταφαγει αυτους ο σκωληξ και ως μαλλιον θελει καταφαγει αυτους ο σκωρος· αλλ' η δικαιοσυνη μου θελει μενει εις τον αιωνα και η σωτηρια μου εις γενεας γενεων. 9 Εξεγερθητι, εξεγερθητι, ενδυθητι δυναμιν, βραχιων Κυριου· εξεγερθητι ως εν ταις αρχαιαις ημεραις, εν ταις παλαιαις γενεαις. Δεν εισαι συ, ο παταξας την Ρααβ και τραυματισας τον δρακοντα; 10 Δεν εισαι συ, ο ξηρανας την θαλασσαν, τα υδατα της μεγαλης αβυσσου; ο ποιησας τα βαθη της θαλασσης οδον διαβασεως των λελυτρωμενων; 11 Και οι λελυτρωμενοι του Κυριου θελουσιν επιστρεψει και ελθει εν αλαλαγμω εις Σιων· και ευφροσυνη αιωνιος θελει εισθαι επι της κεφαλης αυτων· αγαλλιασιν και ευφροσυνην θελουσιν απολαυσει· η λυπη και ο στεναγμος θελουσι φυγει.

12 Εγω, εγω ειμαι ο παρηγορων υμας. Συ τις εισαι και φοβεισαι απο ανθρωπου θνητου και απο υιου ανθρωπου, οστις θελει γεινει ως χορτος· και ελησμονησας Κυριον τον Ποιητην σου, τον εκτειναντα τους ουρανους και θεμελιωσαντα την γην· και εφοβεισο παντοτε καθ' ημεραν την οργην του καταθλιβοντος σε, ως εαν ητο ετοιμος να καταστρεψη; και που ειναι τωρα η οργη του καταθλιβοντος; 14 Ο ηχμαλωτισμενος σπευδει να λυθη και να μη αποθανη εν τω λακκω μηδε να στερηθη τον αρτον αυτου· διοτι εγω ειμαι Κυριος ο Θεος σου, ο ταραττων την θαλασσαν και ηχουσι τα κυματα αυτης· Κυριος των δυναμεων το ονομα αυτου.

15 Και εθεσα τους λογους μου εις το στομα σου και σε εσκεπασα με την σκιαν της χειρος μου, δια να στερεωσω τους ουρανους και να θεμελιωσω την γην· και δια να ειπω προς την Σιων, Λαος μου εισαι.

17 Εξεγερθητι, εξεγερθητι, αναστηθι, Ιερουσαλημ, ητις επιες εκ της χειρος του Κυριου το ποτηριον του θυμου αυτου· επιες, εξεκενωσας και αυτην την τρυγιαν του ποτηριου της ζαλης.

18 Εκ παντων των υιων, τους οποιους εγεννησε, δεν υπαρχει ο οδηγων αυτην· ουδε ειναι εν παντων των υιων, τους οποιους εξεθρεψεν, ο πιανων αυτην εκ της χειρος. 19 Τα δυο ταυτα ηλθον επι σε· τις θελει σε συλλυπηθη; ερημωσις και καταστροφη και πεινα και μαχαιρα· δια τινος να σε παρηγορησω; 20 Οι υιοι σου απενεκρωθησαν· κοιτονται απ' ακρου πασων των οδων, ως αγριος ταυρος εν δικτυοις· ειναι πληρεις του θυμου του Κυριου, της επιτιμησεως του Θεου σου. 21 Οθεν, ακουε τωρα τουτο, τεθλιμμενη και μεθυουσα, πλην ουχι εξ οινου· ουτω λεγει ο Κυριος σου, ο Κυριος και ο Θεος σου, ο δικολογων υπερ του λαου αυτου· Ιδου, ελαβον εκ των χειρων σου το ποτηριον του θυμου αυτου· η ζαλης, την τρυγιαν του ποτηριου του θυμου μου· δεν θελεις πιει αυτο του λοιπου· και θελω βαλει αυτο εις την χειρα των καταθλιβοντων σε, οιτινες ειπον προς την ψυχην.
σου, Κυψελά, δια να περασωμεν· και συ εβαλες το σωμα σου ως γην και ως οδον εις τους
dιαβαινοντας.

Chapter 52

1Εξεγερθετι, εξεγερθετι, ενδυθητι την δυναμιν σου, Σιων· ενδυθητι τα ιματια της
μεγαλοπρεπειας σου, Ιερουσαλημ, πολις αγια· διοτι του λοιπου δεν θελει πλεον εισελθει εις σε ο
απεριτμητος και ακαθαρτος. 2Εκτιναχθητι απο το χωμα· σηκωθητι, καθησον, Ιερουσαλημ· λυσον
tα δεσμα απο του τραχηλου σου, αιχμαλωτος θυγατηρ της Σιων. 3Διοτι ουτω λεγει Κυριος·
Επωληθητε δια μηδεν και θελετε λυσθη ανευ αργυριου. 4Διοτι ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ο
λαος μου κατεβη το προτερον εις την Αιγυπτον δια να παροικηση εκει και οι Ασσυριοι αναιτιως
kατεδινασθηναι αντι αυτους. 5Τωρα λοιπον, τι εχω να καμω εδω, λεγει Κυριος, επειδη ο λαος μου εληφθη
dια μηδεν; οι εξουσιαζοντες επ' αυτου καμνουσιν εαυτον να ολολυζη, λεγει Κυριος· και το ονομα
μου βλασφημειται παντοτε καθ’ ημεραν. 6Διοτι ουτω λεγει Κυριος·
Εξεγερθητι, εξεγερθητι, ενδυθητι την δυναμιν σου, Σιων· ενδυθητι τα ιματια της
μεγαλοπρεπειας σου, Ιερουσαλημ, πολις αγια· διοτι του λοιπου δεν θελει πλεον εισελθει εις σε ο
απεριτμητος και ακαθαρτος.

Chapter 53

1Τις επιστευσεν εις το κηρυγμα ημων; και ο βραχιονα αυτου ενωπιον αυτου εις τους κηρυττοντες εις
tινα απεκαλυφθη; διοτι ανεβη ενωπιον αυτου ως τρυφερον φυτον και ως ριζα απο ξηρας γης· δεν εχει ειδος ουδε καλλος·
καθως πολλοι εμειναν εκστατικοι επι σε, τοσον ητο το προσωπον αυτου αδοξον παρα παντος ανθρωπου και το
ειδος αυτου παρα των υιων των ανθρωπων. 2Ουτω θελει ραντισει πολλα εθνη· οι βασιλεις θελουσι
φραξει το στομα αυτων επ' αυτον· διοτι θελουσιν ιδει το οποιον δεν ελαληθη προς αυτους·
kαι θελουσι νοησει το οποιον δεν ηκουσαν.
απερριμένος υπό των ανθρώπων· ανθρώπος θλίψεων και δοκιμός ασθενείας· και ως ανθρώπος από τον οποίον αποστρεφεί τις το προσώπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογισθημεν αυτον. 4Αυτος τωοντι τας ασθενειας ημων εβαστασε και τας θλιψεις ημων επεφορτισθη· ημεις δε ενομισαμεν αυτον τετραυματισμενον, πεπληγωμενον υπο Θεου και τεταλαιπωρημενον. 5Αλλ' αυτος ετραυματισθη δια τας παραβασεις ημων, εταλαιπωρηθη δια τας ανομιας ημων· η τιμωρια, ητις εφερε την ειρηνην ημων, ητο επ' αυτου και δια των πληγων αυτον ημεις ιαθημεν. 6Παντες ημεις επλανηθημεν ως προβατα· εστραφημεν εις την οδον αυτου· και ο Κυριος εθεσεν επ' αυτον την ανομιαν παντων ημων. 7Αυτος ητο κατατεθλιμμενος και βεβασανισμενος αλλα δεν ηνοιξε το στομα αυτου· εφερθη ως αρνιον επι σφαγην, και ως προβατον εμπροσθεν του κειροντος αφωνον, ουτω δεν ηνοιξε το στομα αυτου. 8Απο καταθλιψεως και κρισεως ανηρπαχθη· την δε γενεαν αυτου τις θελει διηγηθη; διοτι εσηκωθη απο της γης των ζωντων· δια τας παραβασεις του λαου μου ετραυματισθη.

Chapter 54

1Ευφρανθητι, στειρα, η μη τικτουσα· αναβοησον εν αγαλλιασει και τερπου, η μη ωδινουσα· διοτι πλειοτερα ειναι τα τεκνα της ηρημωμενη παρα τα τεκνα της εχουση τον ανδρα, λεγει Κυριος. 2Πλατυνον τον τοπον της σκηνης σου και ας εκτεινωσι τα παραπετασματα των κατοικιων σου· μη φεισθης· μακρυνον τα σχοινια σου και στερεωσον τους πασσαλους σου. 3Διοτι θελεις εκταθη εις τα δεξια και εις τα αριστερα· και το σπερμα σου θελει κληρονομησει τα εθνη και θελει καμει τας ηρημωμενας πολεις να κατοικισθωσι. 4Μη φοβου· διοτι δεν θελεις καταισχυνθη· μηδε εντρεπου· διοτι δεν θελεις αισχυνθη· διοτι θελεις λησμονησει την αισχυνην της νεοτητος σου και δεν θελεις ενθυμηθη πλεον το ονειδος της χηρειας σου. 5Μη φοβου· διοτι δεν θελεις καταισχυνθη· μηδε εντρεπου· διοτι δεν θελεις αισχυνθη· διοτι θελεις λησμονησει την αισχυνην της νεοτητος σου και δεν θελεις ενθυμηθη πλεον το ονειδος της χηρειας σου. 6Διοτι ο ανηρ σου ειναι ο Ποιητης σου· το ονομα αυτου ειναι, Ο Κυριος των δυναμεων· και ο Λυτρωτης σου ειναι ο Αγιος του Ισραηλ· αυτος θελει ονομασθη, Ο Θεος πασης της γης. 7Διοτι ο Κυριος σε εκαλεσεν ως γυναικα εγκαταλελειμμενη και τεθλιμμενη το πνευμα και γυναικα νεοτητος αποβεβλημενη, λεγει ο Θεος σου. 8Σε εγκατελιπον δια ολιγον καιρον· πλην με ελεος μεγα θελω σε περισυναξει. 9Δια τουτο θελω δωσει εις αυτον μεριδα μετα των μεγαλων και τους ισχυρους θελει μοιρασθη λαφυρον, διοτι παρεδωκε την ψυχην αυτου εις θανατον και μετα ανομων ελογισθη και αυτος εβαστασε τας αμαρτιας πολλων και θελει μεσιτευσει υπερ των ανομων.
λέγει Κύριος ο Λυτρωτής σου. 9Διότι τούτο εἶναι εἰς ὡς τὰ ὑδάτα τοῦ Ἡσυχίου, καθὼς ὁμοσά ὑμοίσα ὅτι τὰ ὑδάτα τοῦ Ἡσυχίου δὲν θέλουσιν εἰπεῖθεν πλεον ἐπὶ τὴν γῆν, οὕτως ὁμοσά ὅτι δὲν θέλω ὑμωθῆ ὑπερθεῖ πλεον κατὰ σου οὐδὲ σε εἰλεξῆ. 10Διότι τὸ ὀρθὸν ἀρματοποιῆσθαι καὶ οἱ λοφοὶ μετακινηθῆ πλὴν τὸ ἔλεος μου δὲν θέλει εκλειπθῆ ἀπὸ σοῦ οὐδὲ ἡ διαθήκη τῆς εἰρήνης μου μετακινηθῆ. λέγει Κύριος ο Ἁγίος σοῦ. 11Ω μεταλαμβάνω, μεταραγμένη, απαρχηγορητός, ἵνα, εὐγενὴς θελῶ στρωσθῆ πρὸς σας στὰς πυλὰς σου ἀκριβῶς ὅπως τὰς πυλὰς σου ἀκριβῶς. 12Καὶ ἐλεοῦσα πρὸς σας στὰς θάλασσας πρὸς σας στὰς πυλὰς σου ἀκριβῶς, ὅπως τὰς θάλασσας σας ἀκριβῶς. 13Πάντες δὲ οἱ οἱ ὁ πάντες οἱ ὁ πάντες οἱ ὣς ὅτι ἡ εἰρήνη τῶν ὅτι ἡ εἰρήνη τῶν υἱῶν σου ἐξ ἐμοῦ ἐτοιμασθῆ ἐτοιμασθῆ, εἰς τὸν νόμον τῆς εἰρήνης ἐξ ἐμοῦ ἐτοιμασθῆ, διότι ἡ ἡ θέλει παντελῶς ἡ θέλει παντελῶς εἰς τὸν ἑαυτόν κατά τοὺς ὅτι ἡ θέλει παντελῶς εἰς τὸν ἑαυτόν κατά τοὺς ἑαυτοὺς. 14Καὶ οἱ οἱ υἱοί σου οἱ υἱοί σου θέλουσιν ἀργυροῦ καὶ θελεῖ ἀργυροῦ καὶ θελεῖ εἰσθαί μεγάλη ἡ εἰρήνη τῶν υἱῶν σου ἐπὶ τὴν γῆν. 15Εν δικαιοσύνη θελεῖς στερεωθῆ· μακρὰν απὸ τῆς καταδυνάμεως θελεῖς εἰσθαί, διότι δὲν θελεῖς φοβεῖσθαι· καὶ απὸ τοῦ τρομοῦ, διότι δὲν θελεῖ σε πλησιάσει.
θέλετε έξελθει εν χαρά και οδηγηθεὶ ἐν εἰρήνῃ· τα ὀριν καὶ οἱ λοφοὶ θελουσι αντηχῆσει εμπροσθεν σας ὑπὸ αγαλλιασεως καὶ παντα τα δενδρα του αγρου θελουσι επικροτησει τας χειρας. Ἀντι της ακανθης θελει αναβη κυπαρισσος, αντι της κνιδης θελει αναβη μυρσινη· και τουτο θελει εισθαι εις τον Κυριον δια ονομα, δια σημειον αιωνιον, το οποιον δεν θελει εκλειψει.

Chapter 56

1 Ουτω λεγει Κυριος· Φυλαττετε κρισιν καὶ καμνετε δικαιοσυνην· διοτι η σωτηρια μου πλησιαζει να ελθη και η δικαιοσυνη μου να αποκαλυπθη. 2 Μακαριος ο ανθρωπος οστις καμνει τουτο· οστις φυλαττει το σαββατον, ωστε να μη βεβηλωση αυτο· οστις φυλαττει την διαθηκην μου· 3 και τουτους θελει φερει εις το αγιον μου ορος και θελω ευφρανει αυτους εν τω οικω της προσευχης μου· τα ολοκαυτωματα αυτων και αι θυσιαι αυτων θελουσι εισθαι δεκται επι το θυσιαστηριον μου· διοτι ο οικος μου θελει ονομαζεσθαι, Οικος προσευχης δια παντας τον λαον. 4 Ο δικαιος αποθνησκει και ουδεις βαλει τουτο εν τη καρδια αυτου· και οι ανδρες ελεους συλλεγονται, χωρις να εννοη τις, αν ο δικαιος συλλεγεται απ' εμπροσθεν της κακιας. 5 Θελει εισελθει εις ειρηνην· οι περιπατουντες εν τη ευθυτητι αυτων, θελουσιν αναπαυθη εν ταις κλιναις.
αυτων. 3Σεις δε οι οιοι της μαγισσης, σπερμα μοιχου και πορνης, πλησιασατε εδω. 4Κατα τινος εντυπωσατε; κατα τινος επιτυπωσατε το στομα, εξετειναι την γλωσσαν; δεν εισθε τεκνα ανομιας, σπερμα ψευδους, 5φλογιζομενοι με τα ειδολα υπο παν δενδρον πρασινον, οφαζοντες τα τεκνα εν ταις φαραγξιν, υπο τους κρημνους των βραχων, 6Η μερις σου ειναι μεταξυ των χαλικων των χειμαρρων· ουτοι ουτοι ειναι η κληρονομια σου· και εις αυτους εξετεινατε, προσεφερετε σπονδας, προσεφερετε προσφοραν εξ αλφιτων· εις ταυτα θελω ευαρεστηθη; 7Επι ορους υψηλου και μετεωρου εβαλες την κλινην σου· και εκει ανεβης δια να προσφερης θυσιαν. 8Και οπισω των θυρων και των παραστατων εστησας το μνημοσυνον σου· διοτι εξεσκεπασας σεαυτην αποστατησασα απ' εμου και ανεβης· επλατυνας την κλινην σου και συνεφωνησας μετ' εκεινων· ηγαπησας την κλινην αυτων, εξελεξας τους τοπους· 9υπηγες μαλιστα προς τον βασιλεα με χρισματα και ηυξησας τα αρωματα σου και απεστειλας μακραν τους πρεσβεις σου και εταπεινωσας σεαυτην μεχρις αδου. 10Εκοπιας εις το μακρος της οδου σου· και δεν ειπας, εις ματην κοπιαζω· ευρηκας το ζην δια της χειρος σου· δια τουτο δεν απεκαμες. 11Και τινα επτοηθης η εφοβηθης, ωστε να ψευσθης και να μη με ενθυμηθης μηδε να θεσης τουτο εν τη καρδια σου; δεν ειναι, διοτι εγω εσιωπησα, μαλιστα προ πολλου, δια τουτο συ δεν με εφοβηθης; 12Εγω θελω απαγγειλει την δικαιοσυνην σου και τα εργα σου· ομως δεν θελουσι σε ωφελησει. 13Οταν αναβοησης, ας σε ελευθερωσουν οι συνηγμενοι σου· αλλ' ο ανεμος θελει αφαρπασει παντας αυτους· η ματαιοτης θελει λαβει αυτους· ο ελπιζων ομως επ' εμε θελει κληρονομησει την γην και αποκτησει το αγιον μου ορος. 14Και θελω ειπει, Υψωσατε, υψωσατε, ετοιμασατε την οδον, εκβαλετε το προσκομμα απο της οδου μου. 15Διοτι ουτω λεγει ο Υψιστος και ο Υπερτατος, ο κατοικων την αιωνιοτητα, του οποιου το ονομα ειναι Ο Αγιος· και μετα του συντετριμμενου την καρδιαν και του ταπεινου το πνευμα, δια να ζωοποιω το πνευμα των ταπεινων και να ζωοποιω την καρδιαν των συντετριμμενων. 16Διοτι δεν θελω δικολογει αιωνιως ουδε θελω εισθαι παντοτε ωργισμενος· επειδη τοτε ηθελον εκλειψει απ' εμπροσθεν μου το πνευμα και αι ψυχαι τας οποιας εκαμον. 17Δια την ανομιαν της αισχροκερδειας αυτου ωργισθην και επαταξα αυτον· εκρυψα το προσωπον μου και ωργισθην· αλλα αυτος ηκολουθησε πεισματωδως την οδον της καρδιας αυτου. 18Ειδον τας οδους αυτου και θελω ιατρευσει αυτον· και θελω οδηγησει αυτον και δωσει παλιν παρηγοριας εις αυτον και εις τους τεθλιμμενους αυτου. 19Εγω δημιουργω τον καρπον των χειλεων· ειρηνην, ειρηνην, εις τον μακραν και εις τον πλησιον, λεγει Κυριος· και θελω ιατρευσει αυτον. 20Οι δε ασεβεις ειναι ως η τεταραγμενη θαλασσα, οταν δεν δυναται να ησυχαση· και τα κυματα αυτης εκρυψουν και καταπατησουν και πηλον. 21Ειρηνη δεν ειναι εις τους ασεβεις, λεγει ο Θεος μου.

Chapter 58

1Αναβοησον δυνατα, μη фεισθης· υψωσον την φωνην σου ως σαλπιγγα και αναγγειλον προς τον λαον μου τας ανομιας αυτων και προς τον οικον Ιακωβ τας αμαρτιας αυτων. 2Με ζητουσιν ομως καθ' ημεραν και επιθυμουσι να μανθανωσι τας οδους μου, ως εθνος το οποιον εκαμε
δικαιοσύνην καὶ δεν ἐγκατέλιπε τὴν κρίσιν τοῦ Θεού αὐτοῦ· ζητοῦσι παρ' ἐμοῦ κρίσεις δικαιοσύνης· ἐπιθυμοῦσι νὰ πλησιάζωσιν εἰς τὸν Θεόν. ³Διὰ τι ενηστευσαμέν, λεγοῦσι, καὶ δεν εἰδες; εταλαπτώρασαμεν τὴν ψυχήν ἡμῶν καὶ δεν εγνώρισας; Ἰδοὺ, εν τῇ ημερᾳ τῆς νηστείας σας εὐρίσκετε ἡδονὴν καὶ καταβλίβετε παντας τοὺς μισθώτους σας. ⁴Ἰδοὺ, νηστευετε διὰ δίκας καὶ ερίδας καὶ γρονθιζετε ασέβως· μη νηστευετε, καθὼς τὴν σημερον, διὰ να ακουσθη ἁνώθεν η φωνή σας. ⁵Τοιαύτη εἰναι ἡ νηστεία, την οποιαν εγὼ εξέλεξα; ⁶Ἰδοὺ, νηστευετε διὰ δικας καὶ εριδας καὶ γρονθιζετε ασεβως· μη νηστευετε, καθως την σημερον, δια να ακουσθη ανωθεν η φωνη σας. ⁷Διὰ τι ενηστευσαμεν, λεγουσι, και δεν ειδες; εταλαιπωρησαμεν την ψυχην ημων και δεν εγνωρισας; Ιδοὺ, εν τη ημερα της νηστειας σας ευρισκετε ηδονην και καταθλιβετε παντας τους μισθωτους σας. ⁸Ιδοὺ, νηστευετε διὰ δικας καὶ εριδας καὶ γρονθιζετε ασεβως· μη νηστευετε, καθως την σημερον, δια να ακουσθη ανωθεν η φωνη σας. ⁹Τοιαύτη εἰναι ἡ νηστεία, την οποιαν εγὼ εξέλεξα; ¹⁰Ἰδοὺ, νηστευετε διὰ δικας καὶ εριδας καὶ γρονθιζετε ασεβως· μη νηστευετε, καθως την σημερον, δια να ακουσθη ανωθεν η φωνη σας. ¹¹Καὶ ο Κυριος θελει σε οδηγει παντοτε καὶ χορταινει την ψυχην σου εν ανομβριαις καὶ παχυνει τα οστα σου· και θελεις εισθαι ως κηπος ποτιζομενος και ως πηγη υδατος, της οποιας τα υδατα δεν εκλειπουσι. ¹²Και οι απο σου θελουσι οικοδομησει τας παλαιας ερημωσεις· θελεις ανεγειρει τα θεμελια πολλων γενεων· και θελεις ονομασθη, Ο επιδιορθωτης των χαλασματων, Ο ανορθωτης των οδων δια τὸν κατοικισμον.

Chapter 59

¹Ἰδοὺ, ἡ χειρ τοῦ Κυριου δεν εσμικρυνθη, ωστε να μη δυναται να σωση, ουδε το ωτιον αυτου εβαρυνεν, ωστε να μη δυναται να ακουη· αλλ' αι ανομιαι σας εβαλον χωρισματα μεταξυ υμων και του Θεου υμων, και αι αμαρτιαι σας εκρυψαν το προσωπον αυτου απο σας, δια να μη ακουη. ²Αλλ' αι αμαρτιαι σας εκρυψαν τον ιησου αυτου απο το προσωπον αυτου να μη ακουη, και αι ανομιαι σας εβαλον χωρισματα μεταξυ υμων και τον Θεου υμων, και αι αμαρτιαι σας εκρυψαν το προσωπον αυτου απο σας, δια να μη ακουη. ³Διότι αι χειρες σας ειναι μεμολυσμεναι απο αιματος και οι δακτυλοι σας απο ανομιας· τα χειλη σας ελαλησαν ψευδη· η γλωσσα σας ανομαθησε· επὶ την ματαιοτητα και λαλουσι ψευδη· συλλαμβανουσι αι πληθυσμοι της γης και σε θρεψει με την κληρονομιαν του πατρος σου Ιακωβ· διοτι το στομα τον Κυριου ελαλησε.
γεννωσιν ανομιαν. 5Βασιλισκου ωα επωαζουσι και ιστον αραχνης υφαινουσιν· οστις φαγη εκ των ωων αυτων, αποθνησκει· και αν σπασης κανεν, εξερχεται εχιδνα. 6Τα πανια αυτων δεν θελουσιν μακραν αφ' ημων και η δικαιοσυνη δεν μας φθανει· προσμενομεν φως και ιδου, σκοτος· εισιν εν τας οδοις αυτων. 7Τα πανια αυτων ειναι εργα ανομιας και το εργον της βιας ειναι εν ταις χερσιν αυτων. 8Οι ποδες αυτων τρεχουσι προς το κακον και σπευδουσι να χυσωσιν αιμα αθωον· οι διαλογισμοι αυτων ειναι διαλογισμοι ανομιας· ερημωσις και καταστροφη ειναι εν τας οδοις αυτων. 9Οι ποδες αυτων τρεχουσι προς το κακον και σπευδουσι να χυσωσιν αιμα αθωον· οι διαλογισμοι αυτων ειναι διαλογισμοι ανομιας· ερημωσις και καταστροφη ειναι εν τας οδοις αυτων. 10Ψηλαφωμεν τον τοιχον ως οι τυφλοι, και ψηλαφωμεν ως οι μη εχοντες οφθαλμους· εν μεσημβρια προσκοπτομεν ως εν νυκτι· ειμεθα εν μεσω των αγαθων ως νεκροι. 11Παντες βρυχωμεθα ως αρκτοι και στεναζομεν ως τρυγονες· κρισιν προσμενομεν αλλα δεν υπαρχει· σωτηριαν αλλ' ειναι μακραν αφ' ημων. 12Διοτι αι παραβασεις ημων επληθυνθησαν ενωπιον σου, και αι αμαρτιαι ημων ειναι μαρτυρες καθ' ημων· διοτι μεθ' ημων ειναι αι παραβασεις ημων· και τας ανομιας ημων ημεις γνωριζομεν αυτας· 13παρεβημεν και εψευσθημεν προς τον Κυριον και απεμακρυνθημεν απο οπισθεν του Θεου ημων· ελαλησαμεν αδικα και στασιαστικα· συνελαβομεν και επροφεραμεν εκ της καρδιας λογους ψευδους. 14Και η κρισις εστραφη οπισω και η δικαιοσυνη ισταται μακραν· διοτι η αληθεια επεσεν εν τη οδω και η ευθυτης δεν δυναται να εισχωρηση. 15Ναι, εξελιπεν η αληθεια· και ο εκκλινων απο του κακου γινεται θηραμα. Και ειδε Κυριος και δυσηρεστηθη οτι δεν υπηρχε κρισις· 16και ειδεν οτι δεν υπηρχεν ανθρωπος, και εθαυμασεν οτι δεν υπηρχεν ο μεσιτευων· οθεν ο βραχιων αυτου ενηργησεν εις αυτον σωτηριαν· και η δικαιοσυνη αυτου, αυτη εβαστασεν αυτον. 17Και ενεδυθη δικαιοσυνην ως θωρακα και περιεθηκε την περικεφαλαιαν της σωτηριας επι την κεφαλην αυτου· και εφορεσεν ως ιματιον τα ενδυματα της εκδικησεως και ως επενδυμα περιενεδυθη τον ζηλον. 18Κατα τα εργα αυτων, ουτω θελει ανταποδωσει, οργην εις τους εναντιους αυτου, ανταποδοσιν εις τους εχθρους αυτου· θελει καμει ανταποδοσιν και εις τας νησους. 19Και θελουσι φοβηθη το ονομα του Κυριου απο δυσμων και την δοξαν αυτου απο ανατολων ηλιου· οταν ο εχθρος επελθη ως ποταμος, το πνευμα του Κυριου θελει υψωσει σημαιαν εναντιον αυτου. 20Και ο Λυτρωτης θελει ελθει εις Σιων και προς τους οσοι εκ του Ιακωβ επιστρεφουσιν απο της παραβασεως, λεγει Κυριος. 21Παρ' εμου δε αυτη ειναι η προς αυτους διαθηκη μου, λεγει Κυριος· το πνευμα αυτου μου το επι σε και οι λογοι μου, τους οποιους εθεσα εν τω στοματι σου, δεν θελουσι λειψει απο του στοματος σου ουτε απο του στοματος του σπερματος σου, απο του νυν και εως αιωνος, λεγει Κυριος.

Chapter 60

1Σηκωθητι, φωτιζου· διοτι το φως σου ηλθε, και η δοξα του Κυριου ανετειλεν επι σε. 2Διοτι ιδου, σκοτος θελει σκεπασει την γην και ξοφος τα εθνη· επι σε ομως θελει ανατελει ο Κυριος και

840
η δοξα αυτου θελει φανερωθη επι σε. 3Και τα εθνη θελουσιν ελθει εις το φως σου και οι βασιλεις
eις την λαμψιν της ανατολης σου. 4Υψωσον κυκλω τους οφθαλμους σου και ιδε· παντες ουτοι
συναθροιζονται, ερχονται προς σε· οι υιοι σου θελουσιν ελθει μακροθεν και οι θυγατρες σου
θελουσι τραφη εις τα πλευρα σου. 5Τοτε θελεις ιδει και χαρη, και η καρδια σου θελει εκπλαγη και
πλατυνθη· διοτι η αφθονια της θαλασσης θελει στραφη προς σε· αι δυναμεις των εθνων θελουσιν
ελθει προς σε. 6Πληθος καμηλων θελει σε σκεπασει, αι δρομαδες του Μαδιαμ και του Γεφα' παντες
οι απο Σεβα βελουσιν ελθει· χρυσιον και λιβανον θελουσι φερει· και θελουσιν ευαγγελιζεσθαι
tους επαινους του Κυριου. 7Πληθος καμηλων θελει σε σκεπασει, αι δρομαδες του Μαδιαμ και του Γεφα· παντες
οι απο Σεβα βελουσιν ελθει· χρυσιον και λιβανον θελουσι φερει· και θελουσιν ευαγγελιζεσθαι
tους επαινους του Κυριου. 8Πληθος καμηλων θελει σε σκεπασει, αι δρομαδες του Μαδιαμ και του Γεφα· παντες
οι απο Σεβα βελουσιν ελθει· χρυσιον και λιβανον θελουσι φερει· και θελουσιν ευαγγελιζεσθαι
tους επαινους του Κυριου. 9Πληθος καμηλων θελει σε σκεπασει, αι δρομαδες του Μαδιαμ και του Γεφα· παντες
οι απο Σεβα βελουσιν ελθει· χρυσιον και λιβανον θελουσι φερει· και θελουσιν ευαγγελιζεσθαι
tους επαινους του Κυριου. 10Πληθος καμηλων θελει σε σκεπασει, αι δρομαδες του Μαδιαμ και του Γεφα· παντες
οι απο Σεβα βελουσιν ελθει· χρυσιον και λιβανον θελουσι φερει· και θελουσιν ευαγγελιζεσθαι
tους επαινους του Κυριου.
Chapter 61

1 Πνεῦμα Κυρίου του Θεού είναι επ' έμε· διότι ο Κυρίος με εχρισε διὰ να ευαγγελίζωμαι εἰς τοὺς πτωχοὺς· με απεστείλε διὰ να παρηγορήσω παντὰς τοὺς πενθοῦς· διὰ να θέσω εἰς τοὺς πενθοῦς εἰς τὸν Σιών, να δώσω αὐτοὺς ωραία· αντὶ τῆς στάκτης· ελαιον εὐφροσύνην· ἐλαίον εὐφροσύνην· εἰς τοὺς αἰχμαλώτους· αντὶ τοῦ πνευματος· ἀντὶ τῆς ακηδίας· διὰ να ονομαζων δενδρα δικαιοσύνης, φυτευμα του Κυριου, εις δοξαν αυτου. 4Και θελουσιν ανοικοδομεῖ τις παλαιας ερημωσεις, ελαιον εὐφροσύνην· εἰς δοξαν αυτου· θελετε καμει προς αυτους διαθηκην αιωνιον. 9Και το σπερμα αυτων θελει φημισθη μεταξυ των εθνων· πας ο βλεπων αυτους θελει γνωριζει αυτους, οτι ειναι το σπερμα, το οποιον ο Κυριος ευλογησε.

Chapter 62

1 Δια την Σιων δεν θελω σιωπησει και δια την Ιερουσαλημ δεν θελω ησυχασει, εωςου η δικαιοσυνη αυτης εξελθη ως λαμψις και η σωτηρια αυτης ως λαμπας καιομενη. 2Και θελουσιν ιδει τα εθνη την δικαιοσυνην σου και παντες οι βασιλεις την δοξαν σου· και θελεις ονομασθη, το οποιον του Κυριου το στομα θελει ονομασει. 3Και θελεις εισθαι στεφανος δοξης εν χειρι Κυριου και διαδημα βασιλικον εν τη παλαμη του Θεου σου. 4Δεν θελεις πλεον ονομασθη, Εγκαταλελειµµενη· ουδε η γη σου θελει πλεον ονομασθη, Ηρηµωµενη· αλλα θελεις ονοµασθη, Η ευδοκια μου εν αυτη· και η γη σου, Η νενυµφευµη· διοτι ο Κυριος ηυδοκησεν επι σε, και η γη σου θελει εισθαι νενυµφευµην. 5Διοτι καθως ο νεος νυµφευεται με παρθενον, ουτως οι νιοι σου
θελουσι συνοικει μετα σου· και καθως ο νυμφιος ευφραινεται εις την νυμφην, ουτως ο Θεος σου θελει ευφρανθη εις σε. 6Επι των τειχων σου, Ιερουσαλημ, κατεστησα φυλακας, οιτινες ποτε δεν θελουσι σιωπα ουτε νυκτα· ουσι ανακαλειτε τον Κυριον, μη φυλαττετε σιωπην. 7Και μη διδετε εις αυτον αναπαυσιν, εωςου συστηση και εωςου καμη την Ιερουσαλημ αινεσιν επι της γης. 8Ο Κυριος ωμοσεν επι την δεξιαν αυτου και επι τον βραχιονα της δυναμεως αυτου, δεν θελω δωσει πλεον τον σιτον σου τροφην εις τους εχθρους σου· και οι υιοι του αλλογενους δεν θελουσι πινει τον οινον σου, δια τον οποιον εμοχθησας· 9αλλ' οι θεριζοντες θελουσι τρωγει αυτον και αινει τον Κυριον· και οι τρυγωντες θελουσι πινει αυτον εν ταις αυλαις της αγιοτητος μου.

Chapter 63

1Τις ουτος, ο ερχομενος εξ Εδωμ, με ιματια ερυθρα εκ Βοσορρας; ουτος ο ενδοξος εις την στολην αυτου, ο περιπατων εν τη μεγαλειοτητι της δυναμεως αυτου; Εγω, ο λαλων εν δικαιοσυνη, ο ισχυρος εις το σωζειν.

2Δια τι ειναι ερυθρα η στολη σου και τα ιματια σου ομοια ανθρωπου πατουντος εν ληνω; 3Επατησα μονος τον ληνον, και ουδεις εκ των λαων ητο μετ' εμου· και κατεπατησα αυτους εν τω θυμω μου και κατελακτισα αυτους εν τη οργη μου· και το αιμα αυτων ερραντισθη επι τα ιματια μου και εμολυνα ολην μου την στολην. 4Διοτι η ημερα της εκδικησεως ετοις εν τη καρδια μου, και εφθασεν ο ενιαυτος των λελυτρωμενων μου.

5Και περιεβλεψα και δεν υπηρχεν ο βοηθων· και εθαυμασα οτι δεν υπηρχεν ο υποστηριζων· οθεν ο βραχιων μου ενηργησε σωτηριαν εις εμε· και ο θυμος μου, αυτος με υπεστηριξε. 6Και κατεπατησα τους λαους εν τη οργη μου και εμεθυσα αυτους εκ του θυμου μου και κατεβιβασα εις την γην το αιμα αυτων.

7Θελω αναφερει τους οικτιρμους του Κυριου, τας αινεσεις του Κυριου, κατα παντα οσα ο Κυριος εκαμεν εις ημας, και την μεγαλην αγαθοτητα προς τον οικον Ισραηλ, την οποιαν εδειξε προς αυτους κατα τους οικτιρμους αυτου και κατα το πληθος του ελεους αυτου. 8Διοτι ειπε, Βεβαιως λαος μου ειναι αυτοι, τεκνα τα οποια δεν θελουσι ψευσθη· και υπηρξεν ο Σωτηρ αυτων.

9Κατα πασας τας θλιψεις αυτων εθλιβετο, και ο αγγελος της παρουσιας αυτου εσωσεν αυτους· εν τη αγαπη αυτου και εν τη ευσπλαγχνια αυτου αυτος ελυτρωσεν αυτους· και εσηκωσεν αυτους και εβαστασεν αυτους πασας τας ημερας του αιωνος. 10Αυτοι ομως ηπειρησαν και ελυπησαν το αγιον πνευμα αυτου· δια τουτο εστραφη ωστε να γεινη εχθρος αυτου, αυτος επολεμησεν αυτους. 11Τοτε ενεθυμηθη τας αρχαιας ημερας, τον Μωυσην, τον λαον αυτου, λεγων, Ποι ειναι ο αναβιβασας αυτους απο της θαλασσης μετα του ποιμενος του ποιμνιου αυτου; ποιος ο θεασε το αγιον αυτου πνευμα εν τω
μεσω αυτων; 12 ο δηηγηςας αυτους δια της δεξιας του Μωυσεως με τον ενδοξον βραχιονα αυτου, ο διασχισας τα υδατα εμπροσθεν αυτων, δια να καμη εις αεαυτον ονομα αιωνιον; 13 ο δηηγηςας αυτους δια της αβυσσου, ως πιπον δια της ερημου, χωρις να προσκοψωσι; 14 το πνευμα του Κυριου ανεπαρεν αυτους ως ιππον δια της ερημου, χωρις να προσκοψωσι; 15 το πνευμα του Κυριου ανεπαρεν αυτους ως κτηνος καταβαινον εις την κοιλαδα· ουτως αδηηγησας τον λαον σου, δια να καμης εις σεαυτον ενδοξον ονομα.

Chapter 64

1 Ειθε να εσχιζες τους ουρανους, να κατεβαινες, να διελυοντο τα ορη εν τη παρουσια σου, 2 ως πυρ καιον θαμνους, ως πυρ καμνον το υδωρ να κοχλαζη, δια να γεινη το ονομα σου γνωστον εις τους εναντιους σου, να λαβη τρομος τα εθνη εν τη παρουσια σου. 3 οτε εκαμες τρομερα πραγματα, οποια δεν επροσμεναμεν, καταβης, και τα ορη διελυθησαν εν τη παρουσια σου. 4 διοτι εκ του αιωνος δεν εμαθον οι ανθρωποι, τα ωτα αυτων δεν ηκουσαν, οι οφθαλμοι αυτων δεν ειδον Θεον εκτος σου, οστις να εκαμε τοιαυτα εις τους επικαλουμενους αυτον. 5 Ερχεσαι εις συναντησιν του ευφραινομενου και εργαζομενου δικαιοσυνην, των ενθυμουμενων σε εν ταις οδοις σου· ιδου, συ οργισθης, διοτι ημεις ημαρτησαμεν· εαν διεμενομεν εν αυταις, ηθελομεν σωθη; 6 παντες τωοντι εγειναμεν ως ακαθαρτον πραγμα, και πασα η δικαιοσυνη ημων ειναι ως ρυπαρον ιματιον· δια τουτο επεσαμεν παντες ως το φυλλον, και αι ανομιαι ημων αφηρπασαν ημας ως ο ανεμος. 7 και δεν υπαρχει ο επικαλουμενος το ονομα σου, ο εγειρομενος δια να πιασθη απο σου· διοτι εκρυψας το προσωπον σου αφ' ημων και ηφανισας ημας δια της χειρος των ανομιων. 8 Αλλα τωρα, Κυριε, συ εισαι ο Πατηρ ημων· ημεις ειμεθα το εργον της χειρος σου. 9 Μη οργιζου σφοδρα, Κυριε, μηδε ενθυμου παντοτε την ανομιαν· και τωρα επιβλεψον, δεομεθα· λαος σου ειμεθα παντες.
συγκεκριμένο. Αντικαταστήστε τον κεκολαμμένο κείμενο με το ελεγχόμενο κείμενο.
και φαγει τον καρπον αυτων. 22δεν θελουσι κτισει αυτοι και αλλος να κατοικηση· δεν θελουσι
φυτευσει αυτοι και αλλος να φαγη· διοτι αι ημεραι του λαου μου ειναι ως αι ημεραι του δενδρου
και οι εκλεκτοι μου θελουσι παλαιωσει το εργον των χειρων αυτων. 23Δεν θελουσι κοπιαζει εις
μαθην ουδε θελουσι τον καρπον αυτων· δεν θελουσι κατοικηση· δεν θελουσι
φυτευσει αυτοι και αλλος να φαγη· διοτι αι ημεραι του λαου μου ειναι ως αι ημεραι του δενδρου
οι εκλεκτοι μου θελουσι παλαιωσει το εργον των χειρων αυτων. 24Και πριν αυτοι κραξωσιν, εγω θελω αποκρινεσθαι· και ενω
αυτοι λαλουσιν εγω θελω ακουει. 25Ο λυκος και το αρνιον θελουσι βοσκεσθαι ομου, και ο λεων
θελει τρωγει αχυρον ως ο βους· αρτος δε του οφεως θελει εισθαι το χωμα· εν ολω τω αγιω μου
ορει δεν θελουσι καμνει ζημιαν ουδε φθοραν, λεγει Κυριος.

Chapter 66

1Ουτω λεγει Κυριος· Ο ουρανος ειναι θρονος μου και η γη υποποδιον των ποδων μου· ποιος
ειναι ο οικος, τον οποιον ηθελετε οικοδομησει δι' εμε; και ποιος ειναι ο τοπος της αναπαυσεως
μου; 2Διοτι η χειρ μου εκαμε παντα ταυτα και εγειναν παντα ταυτα, λεγει Κυριος· εις τινα λοιπον
θελω επιβλεψει; εις τον πτωχον και συντετριμμενον το πνευμα και τρεμοντα τον λογον μου.
3Οστις δε σφαζει βουν, ειναι ως ο φονευων ανθρωπον· οστις θυσιαζει αρνιον, ως ο κοπτων κυνος
λαιμον· οστις προσφερει προσφοραν εξ αλφιτων, ως προσφερων αιμα χοιρειον· οστις θυσιαζει,
ως ο ευλογων ειδωλον. Ναι, αυτοι εξελεξαν τας οδους αυτων, και η ψυχη αυτων ηδυνεται εις τα
βδελυγματα αυτων. 4Και εγω λοιπον θελω εκλεξει τα εις αυτους ολεθρια και θελω φερει επ'
αυτους οσα φοβουνται· διοτι εκαλουν και ουδεις απεκρινετο· ελαλουν και δεν ηκουον· αλλ'
επραττον το κακον ενωπιον μου και εξελεγον το μη αρεστον εις εμε.

5Ακουσατε τον λογον του
Κυριου, σεις οι τρεμοντες τον λογον αυτου· οι αδελφοι σας, οιτινες σας μισουσι και σας
αποβαλλουσιν ενεκεν του ονοματος μου, ειπαν, Ας δοξασθη ο Κυριος· πλην αυτος θελει φανη εις
χαραν σας, εκεινοι δε θελουσι καταισχυνθη.

6Φωνη κραυγης ερχεται εκ της πολεως, φωνη εκ του

ναου, φωνη του Κυριου, οστις καμνει ανταποδοσιν εις τους εχθρους αυτου.

7Πριν κοιλοπονηση,

εγεννησε· πριν ελθωσιν οι πονοι αυτης, ηνευθυρηκε· και εγεννησε τα τεκνα αυτης.

8Τις ηκουσε
τοιουτον πραγμα; τις ειδε τοιαυτα; ηθελε γεννησει η γη εν μια ημερα; η εθνος ηθελε γεννηθη
ενταυτω αλλ' η Σιων αμα εκοιλοπονησεν, εγεννησε τα τεκνα αυτης. 9Εγω, ο φερων εις την γεννα
δεν ηθελον καμει να γεννηση; λεγει Κυριος· εγω, ο καμνων να γεννωσιν, ηθελετο κλεισει την
μητραν; λεγει ο Θεος σου. 10Ευφρανθητε μετα της Ιερουσαλημ και αγαλλεσθε μετ' αυτης, παντες
οι αγαπωντες αυτης· και θελετε παρηγορηθη εν τη

Ιερουσαλημ. 11Και θελετε ιδει, και η καρδια σας θελει ευφρανθη και τα οστα σας θελουσιν ανθησει

846
Οι λογοι του Ιερεμιου υιου του Χελκιου, εκ των ιερεων των εν Αναθωθ εν γη Βενιαμιν· προς τον οποιον εγεινε λογος Κυριου εν ταις ημεραις του Ιωσιου υιου του Αμων βασιλεως Ιουδα, κατα το δεκατον τριτον ετος της βασιλειας αυτου. 2Εγεινε και εν ταις ημεραις του Ιωακειμ, υιου του Ιωσιου βασιλεως Ιουδα, μεχρι του τελους του ενδεκατου ετους του Σεδεκιου, υιου του Ιωσιου βασιλεως Ιουδα, μεχρι της αιχμαλωσιας της Ιερουσαλημ, κατα τον πεμπτον μηνα. 3Και λογος Κυριου εγεινε προς εμε λεγων, 4Πριν σε μορφωσω εν τη κοιλια, σε εγνωρισα· και πριν εξελθης εκ της μητρας, σε ηγιασα· προφητην εις τα εθνη σε κατεστησα. 5Και εγω ειπα, Ω, Κυριε Θεε, ιδου, δεν εξευρω να λαλησω διοτι ειμαι παιδιον. 6Ο δε Κυριος ειπε προς εμε, Μη λεγε, ειμαι παιδιον· διοτι θελεις λαλησα να εξαποστειλει· και καθαρα να καθαρισους, και να εξαποστει-λεις την χριστιανη εκκλησια εις τον πιστον μου, λεγει Κυριος.
προσταξώ, θέλεις εἰπεῖ. Ἡ φοβηθής απὸ προσώπου αὐτῶν· διότι εὐγενεῖ μετὰ σοῦ διὰ νὰ σε ἐλευθεροῦν, λεγεῖ Κυρίος. Ἐκεῖ ἐξετείνει Κυρίος τὴν χείρα αὐτοῦ καὶ ἡγγισε τὸ στόμα μου· καὶ εἰπὲ Κυρίος πρὸς ἐμε, Ἰδοὺ, εἶπες ποὺ λόγους μου εἰν τῷ στόματι σου. Ἡδὲ, σε κατεστήσα σημερον ἐπὶ τὰ εὐθνὶ καὶ ἐπὶ τὰς βασιλείας, διὰ νὰ εκρίζονης καὶ νὰ κατασκαπτῆς καὶ νὰ καταστρέφῃς καὶ νὰ κατεδαφίζῃς, νὰ ανοικοδομήσῃς καὶ νὰ καταφυτεύῃς. Λόγος Κυρίου εἰγεῖν ἐπὶ πρὸς ἐμε λέγων, ἦ σῆμεν τὸ στόμα μου· καὶ εἰπὲ Κυρίος πρὸς ἐμε, Καὶ εξετείνε ὁ πάνα πόνον αὐτοῦ· διὸ καὶ πεπλήρωσεν τὸν λόγον αὐτοῦ. Καὶ εἵπε Κυρίος πρὸς ἐμε, Καὶ εἴπε Κυρίος πρὸς ἐμε, Καὶ εἶπε Κυρίος πρὸς ἐμε, ἰδοὺ καὶ πεπλήρωσεν τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ συνεισήγαγον αὐτοῦ πρὸς ἐμε· καὶ εἰπὲ Κυρίος πρὸς ἐμε, Ἧδὲ, σὲ εἰσῆκεν πάσης τῆς κακίας αὐτῶν· διὸ καὶ εἱπὲ Κυρίος πρὸς ἐμε, ἰδοὺ καὶ πεπλήρωσεν τὸν λόγον αὐτοῦ. Καὶ εἴπε Κυρίος πρὸς ἐμε, ἵδὲ, σὲ εἰσῆκεν πάσης τῆς κακίας αὐτῶν· διὸ καὶ εἴπε Κυρίος πρὸς ἐμε, ἰδοὺ καὶ πεπλήρωσεν τὸν λόγον αὐτοῦ. Καὶ εἴπε Κυρίος πρὸς ἐμε, ἵδὲ, σὲ εἰσῆκεν πάσης τῆς κακίας αὐτῶν· διὸ καὶ εἴπε Κυρίος πρὸς ἐμε, ἰδοὺ καὶ πεπλήρωσεν τὸν λόγον αὐτοῦ. 

Chapter 2

1Καὶ εἴγειν λόγος Κυρίου πρὸς ἐμε λέγων, Ἰδοὺ, σὲ εἰσῆκεν πάσης τῆς κακίας αὐτῶν· διὸ καὶ εἴπε Κυρίος· Ἰδοὺ, σὲ εἰσῆκεν πάσης τῆς κακίας αὐτῶν· διὸ καὶ εἴπε Κυρίος· Ἰδοὺ, σὲ εἰσῆκεν πάσης τῆς κακίας αὐτῶν· διὸ καὶ εἴπε Κυρίος· Ἰδοὺ, σὲ εἰσῆκεν πάσης τῆς κακίας αὐτῶν· διὸ καὶ εἴπε Κυρίος· Ἰδοὺ, σὲ εἰσῆκεν πάσης τῆς κακίας αὐτῶν· διὸ καὶ εἴπε Κυρίος· Ἰδοὺ, σὲ εἰσῆκεν πάσης τῆς κακίας αὐτῶν· διὸ καὶ εἴπε Κυρίος· Ἰδοὺ, σὲ εἰσῆκεν πάσης τῆς κακίας αὐτῶν· διὸ καὶ εἴπε Κυρίος· Ἰδοὺ, σὲ εἰσηλθαν εἰς τον ιερουσαλημ εἰς τα ωτα της Ιερουσαλημ παντες οι κατατρωγοντες αυτον ησαν ενοχοι· κακον ηλθεν επ' αυτους, λεγει Κυριος. Ακουσατε τον λογον του Κυριου, οικου Ιακωβ και πασαι αι συγγενειαι του οικου Ισραηλ· Ποιαν αδικιαν ευρηκαν εν εμοι οι πατερες σας, ωστε απεμακρυνθησαν απ' εμου και περιεπατηααν οπισω της ματαιοτητος και εματαιωθησαν; και δεν ειπον, Που ειναι ο Κυριος, ο αναβιβασας ημας εκ γης Αιγυπτου, ο οδηγησας ημας δια της ερημου, δια τοπου ερημιας και χασματων, δια τοπου ανυδριας και σκιας θανατου, δια τοπου τον οποιον δεν επερασεν ανθρωπος και οπου ανθρωπος δεν κατωκησε; και σας εισηγαγον εις τοπον καρποφορον, δια να τρωγητε τους καρπους αυτου και τα αγαθα αυτου· αφου ομως εισηλθατε την γην μου και κατεστησατε βδελυγμα την κληρονομιαν μου. Οι ιερεις δεν ειπον, Που ειναι ο Κυριος; και οι κρατουντες τον νομον δεν με εγνωρισαν· και οι ποιμενες
εγινοντο παραβαται εναντιον μου, και οι προφηται προεφητευον δια του Βααλ και παρατηρησαν επιμελως, και ιδετε αν εσταθη τοιουτον πραγμα. 

9 Δια τουτο ετι θελω κριθη με εσας, λεγει Κυριος, και με τους υιους των υιων σας θελω κριθη.

10 Διοτι διαβη έξω νησους των Κητιαιων και ιδετε, και παρατηρησατε επιμελως, και ιδετε αν εσταθη τοιουτον πραγμα.

11 Ηλλαξεν εθνος θεους, αν και ουτοι δεν ηναι θεοι; ο λαος μου ομως ηλλαξε την δοξαν αυτου με πραγμα ανωφελες.

12 Εκπλαγητε, ουρανοι, δια τουτο, και φριξατε, συνταραχθητε σφοδρα, λεγει Κυριος.

13 Διοτι δυο κακα επραξεν ο λαος μου· εμε εγκατελιπον την πηγην των ζωντων υδατων, και εσκαψαν εις εαυτους λακκους, λακκους συντετριμμενους, οιτινες δεν δυνανται να κρατησωσιν υδωρ.

14 Μηπως ειναι δουλος ο Ισραηλ; η δουλος οικογενης; δια τι κατεσταθη λαφυρον;

15 Οι σκυμνοι εβρυχησαν επ' αυτον, εξεδωκαν την φωνην αυτων και κατεστησαν την γην αυτου ερημον· αι πολεις αυτου κατεκαησαν και εμειναν ακατοικητοι.

16 Οι υιοι προσετι της Νωφ και της Ταφνης συνετριψαν την κορυφην σου.

17 Δεν εκαμες τουτο συ εις σεαυτον, διοτι εγκατελιπες Κυριον τον Θεον σου οτε σεωδηγει εν τη οδω;

18 Και τωρα τι εχεις να καμης εν τη οδω της Αιγυπτου, δια να πιης τα υδατα Σιωρ; η τι εχεις να καμης εν τη οδω της Ασσυριας, δια να πιης τα υδατα του ποταμου;

19 Η ασεβεια σου θελει σε παιδευσει και αι παραβασεις σου θελουσι σε ελεγξει· γνωρισον λοιπον και ιδε, οτι ειναι κακον και πικρον, το οτι εγκατελιπες Κυριον τον Θεον σου, και δεν ειναι ο φοβος μου εν σοι, λεγει Κυριος ο Θεος των δυναμεων.

20 Επειδη προ πολλου συνετριψα τον ζυγον σου, διεσπασα τα δεσμα σου, και ειπας, δεν θελω σταθη παραβατης πλεον· ενω επι παντα υψηλον λοφον και υποκατω παντος δενδρου περιεπλανηθης εκπορνευων.

21 Εγω δε σε εφυτευσα αμπελον εκλεκτην, σπερμα ολως αληθινον· πως λοιπον μετεβληθης εις παρεφθαρμενον κλημα αμπελου ξενης εις εμε;

22 Δια τουτο και εαν πλυθης με νιτρον και πληθυνης εις σεαυτον το σμηγμα, η ανομια σου μενει σεσημειωμενη ενωπιον μου, λεγει Κυριος ο Θεος.
προς σε; 32 Δυναται η κορη να λησμονηση τους στολισμους αυτης, η νυφη τον καλλωπισμον αυτης; και ομως ο λαος μου με ελησμονησεν ημερας αναριθμητους. 33 Τι πες καλλωπισεις την οδον σου δια να ζητης εραστας; εις τροπον ωστε και εδιδαξας τον νυμφην τους στολισμους αυτης, αλλ' επι παντα ταυτα. 34 Για ομοιως λεγεις, Επειδη ην θυμος αυτου θελει αποστραφη απ' εμου. Ιδου, εγω θελω κριθη μετα σου, διοτι ην λεγεις, Δεν ημαρτησα.

35 Ιδου, θελω αγαλματισθη εις τον γίγαντα αυτου; 36 Θελεις καταισχυνθη και υπο της Αιγυπτου, καθως κατασχυσες εις τον Ασσυριον. 37 Ναι, θελεις εξελθει εντευθεν με τας χειρας σου επι την κεφαλην σου; διοτι ο Κυριος απεπεμψε αυτην, δεν θελεις ευημερησει εις αυτας.

Chapter 3

1 Λεγουσιν, Εαν τις αποβαλη την γυναικα αυτου και αναχωρηση απο αυτου και γεινη αλλου ανδρος, θελει επιστρεψει παλιν εις αυτην; 2 Σηκωσον τους οφθαλμους σου προς τον υψηλον τοπον, και ιδε που δεν εσελγησας. 3 Θελεις επιστρεψει παλιν εις αυτην; η γη εκεινη δεν θελει αιτίας μετα πολλων εραστων· 4 Επιστρεψον δε παλιν προς εμε, λεγει Κυριος. 5 Δεν θελεις καταισχυνθη υπο της Αιγυπτου, καθως κατασχυτησες εις τον Ασσυριον. 6 Ο Κυριος θελει την οργην αυτου διαπαντος; 7 Ισραηλ η αποστατις εδικαιωσεν εαυτην περισσοτερον παρα Ιουδας η απιστος. 8 Υπαγε και διακηρυξον τους λογους τουτους προς τον βορραν και ιδε, Επιστρεψον, Ισραηλ η αποστατις, λεγει Κυριος, και δεν θελω καμει να πεις οργην εφ' υμας· διοτι ελεημων ειμαι, λεγει Κυριος· δεν θελω φυλαττει την οργην διαπαντος.

850
κατα την καρδιαν μου και θελουσι σας ποιμανει εν γνωσει και συνεσει. 16 Και οταν πληθυνθητε και αυξηνθητε επι της γης, εν εκειναις ταις ημεραις, λεγει Κυριος, δεν θελουσι προφερει πλεον, Η κιβωτος της διαθηκης του Κυριου' και παντα τα εθνη θελουσι συναχθη προς αυτην, εν εκειναις ταις ημεραις, λεγει Κυριος, δεν θελουσι προφερει πλεον οπισω της ορεξεως της πονηρας αυτων καρδιας. 17 Εν εκεινω τω καιρω θελουσι συναχθη εν εκεινης ταις ημεραις εν θυμον του Κυριου' και παντα τα εθνη θελουσι συναχθη προς αυτην, εν εκειναις ταις ημεραις, λεγει Κυριος, δεν θελουσι προφερει πλεον, 18 Η κιβωτος της διαθηκης του Κυριου, ουδε θελει αναβη επι καρδιαν αυτων, ουδε θελουσιν ενθυμηθη αυτην, ουδε θελουσιν επισκεφθη, ουδε θελει κατασκευασθη πλεον, 19 Εν εκεινω τω καιρω θελουσι να ονομασει την Ιερουσαλημ· θρονον του Κυριου· και παντα τα εθνη θελουσι συναχθη προς αυτην εν τω ονοματι του Κυριου, προς την Ιερουσαλημ· και δεν θελουσι περιπατησει πλεον οπισω της ορεξεως της πονηρας αυτων καρδιας.

Chapter 4

1 Εαν επιστρεψης, Ισραηλ, λεγει Κυριος, επιστρεψον προς εμε· και εαν εκβαλης τα βδελυγματα σου απ' εμπροσθεν μου, τοτε δεν θελεις μετατοπισθη. 2 Και θελεις ομοσει, λεγων, Ζη Κυριος, εν αληθεια εν κρισει και εν δικαιοσυνη· και τα εθνη θελουσιν ευλογεισθαι εν αυτω και εν αυτω θελουσι δοξασθη. 3 Διοτι ουτω λεγει Κυριος προς τους ανδρας Ιουδα και προς την Ιερουσαλημ· Αροτριασατε τους κεχερσωμενους αγρους σας και μη σπειρετε μεταξυ ακανθων. 4 Περιτμηθητε εις τον Κυριον και αφαιρεσατε τας ακροβυστιας της καρδιας σας, ανδρες Ιουδα και κατοικοι της Ιερουσαλημ, μηποτε εξελθη ο θυμος μου ως πυρ και εξαφθη, και ουδες θελει εισθαι ο σβεσων, ενεκεν της κακιας των πραξεων σας. 5 Αναγγειλατε προς τον Ιουδαν και κηρυξατε προς την Ιερουσαλημ· και ειπατε και ηχησατε σαλπιγγα εις την γην· βοησατε, συναθροισθητε και ειπατε, Συναχθητε και ας εισελθωμεν εις τας ωχυρωμενας πολεις. 6 Υψωσατε σημαιαν προς την Σιων· συρθητε, μη σταθητε· διοτι εγω θελω φερει κακον απο βορρα και συντριμμον μεγαν. 7 Ο λεων ανεβη εκ του δασους αυτου και ο εξολοθρευτης των εθνων εσηκωθη· εξηλθεν εκ του τοπου αυτου δια να ερημωση την γην σου· αι πολεις σου θελουσι καταστραφη, ωστε δεν θελει εισθαι αυτης ο
κατοικῶν. 8 Εν εκείνω τῷ καρτίῳ θελοῦν εἰπεῖν πρὸς τὸν λαόν τούτον καὶ πρὸς τὴν Ἰερουσαλήμ, Ἀνεμοὶ καυστικοὶ τῶν υψών τῶν ἀρχοντῶν· καὶ οἱ ιερεῖς θελοῦν εκθαμβῆσαι καὶ οἱ προφῆται θελοῦσιν εκπλαγῆναι. 9 Τοτε εἶπα, Ὅ Κυριε Θεε ἀπατῶν λοιπῶν ηπατήσας τὸν λαόν τοῦτον καὶ τὴν Ἰερουσαλήμ, λεγὼν, Εἰρηνὴν θελεῖ εχει· ἐνω η μαχαίρα εφθασεν εὼς τῆς ψυχῆς. 10 Καὶ ἐν εκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λέγει Κυριος, ἡ καρδία τοῦ βασιλέως θελεῖ χάθη· καὶ η καρδία τῶν αρχοντῶν· καὶ οἱ ιερεῖς θελοῦν εκθαμβῆσαι καὶ οἱ προφῆται θελοῦσιν εκπλαγῆναι. 11 Τοτε εἶπα, Ω Κυριε Θεε απατῶν λοιπῶν ηπατήσας τὸν λαόν τοῦτον καὶ τὴν Ἰερουσαλήμ, λεγὼν, Εἰρηνὴν θελεῖ εχει· ἐνω η μαχαίρα εφθασεν εὼς τῆς ψυχῆς. 12 Τοτε εἶπα, Ω Κυριε Θεε απατῶν λοιπῶν ηπατήσας τὸν λαόν τοῦτον καὶ τὴν Ἰερουσαλήμ, λεγὼν, Εἰρηνὴν θελεῖ εχει· ἐνω η μαχαίρα εφθασεν εὼς τῆς ψυχῆς. 13 Τότε εἶπα, Ω Κυριε Θεε απατῶν λοιπῶν ηπατήσας τὸν λαόν τοῦτον καὶ τὴν Ἰερουσαλήμ, λεγὼν, Εἰρηνὴν θελεῖ εχει· ἐνω η μαχαίρα εφθασεν εὼς τῆς ψυχῆς.
Chapter 5

1 Περιέλθετε εν ταῖς οδοῖς τῆς Ἰερουσαλήμ καὶ ἱδετε τωρὰ καὶ μᾶθετε καὶ ζητήσατε εν ταῖς πλατείαις αὐτῆς, εὰν δυνάσθε να εὑρίσθη ανθρώπων, εἀν ὑπαρξήσῃ ὁ ποιῶν κρίσιν, ὁ ἕτων αὐληθειαν· καὶ ἠλω συγχωρῆσης εἰς αὐτὴν. 2 Καὶ αν λέγωσι, Ζη ο Κυρίος, φευδός ὁ τώον ομνυσί. 3 Κυρίε, δὲν ἐπιβλεποῦσιν οἱ οφθαλμοί σου εἰπ την αὐληθειαν; εμαστιγώσας αὐτοὺς καὶ δὲν ἐπονεσαν. 4 Καὶ ἀν λεγωσι, Ζη ο Κυριος, ψευδωνι ομνυουσι. 5 Κυρίε, δὲν επιβλεπουσιν οἱ οφθαλμοί σου επι την αὐληθειαν; εμαστιγώσας αὐτοὺς καὶ δὲν ἐπονεσαν. 6 Διὰ τοῦτο λεων εκ τοῦ δασοῦς θελει φονεύσει αὐτοὺς, λυκος τῆς ερημοῦ θελει εξολοθρευσει αὐτοὺς, παρδαλῆς θελει κατασκοπεύσει επὶ τὰς πόλεις αὐτῶν· πᾶς οστις ἐξελθῃ ἐκεῖν, θελει κατασπαραξθῆ. 7 Πως θελει συγχωρῆσει εἰς σε διὰ τοῦτο; οἱ υἱοὶ σου με εγκατελιπον καὶ ομνυον εἰς τους μη θεους· αφοῦ εχορτασα αὐτοὺς, τοτε εμοιχευον καὶ συνεσωρευοντο εἰς οἰκον πορνής. 8 Ησαν ως οἱ κεχορτασμενοι ιπποί το πρωϊ· εκαστος εχρεμετιζε κατοπιν της γυναῖκος του πλησίον αὐτοῦ. 9 Διὰ τοῦτο οὐλων εκ τοῦ δασοῦς θελει εὑρεσα αὐτοὺς, λυκος τῆς ερημοῦ θελει εξολοθρεύσει αὐτούς· παρδαλῆς θελει κατασκοπεύσει επὶ τὰς πόλεις αὐτῶν· πᾶς οστις ἐξελθῃ ἐκεῖν, θελει κατασπαραξθῆ. 10 Αναβητε επὶ τὰ τειχη αὐτῆς καὶ κρημνιζετε, πλὴν μη καμητε συντελειαν· αφαιρεσατε τὰς επαλξεις αὐτῆς, διὰ τοῦτο οὐλος οἰκος Ιουδα εφερθησαν πολλα απιστως προς εμε, λεγει Κυριος. 11 Διὰ τοῦτο οὐλων εκ τοῦ δασοῦς θελει φονεύσει αὐτούς, λυκος τῆς ερημοῦ θελει εξολοθρευσει αὐτούς. 12 Ηρνηθησαν τον Κυριον και ειπον, Δεν ειναι αυτος, καὶ δεν θελει ελθει κακον εφη ημας, ουδε θελομεν ιδει μαχαιραν η πειναν. 13 Και οι προφηται ειναι ανεμος και ο λογος δεν υπαρχει εν αυτοις· εις αυτους θελει γεινει ουτω. 14 Δια τοῦτο ουτω λεγει Κυριος ο Θεος των δυναμεων· Επειδη λαλειτε τον λογον τουτον, ιδου, εγω θελω καταφαγει αυτους.
αιωνιον, και δεν θελει υπερβη αυτο· και τα κυματα αυτης συνταρασσονται, ομως δεν θελουσιν υπερισχυσει· και ηχουσιν, ομως δεν θελουσιν υπερβη αυτο; 23 Αλλ' ουτος ο λαος εχει καρδιαν στασιστικην και απειθη· απεστατησαν και απηλθον.

24 Αι ανομιαι σας απεστρεψαν ταυτα και αι αμαρτιαι σας εμποδισαν το αγαθον απο σας. 25 Διοτι ευρεθησαν εν τω λαω μου ασεβεις· εστησαν ενεδραν, καθως ο στηνων βροχια· θετουσι παγιδα, συλλαμβανουσιν ανθρωπους. 26 Καθως το κλωβιον ειναι πληρες πτηνων, ουτως οι οικοι αυτων ειναι πληρεις δολου· δια τουτο εμεγαλυνθησαν και επλουτησαν. 27 Επαχυνθησαν, αποστιλβουσιν· υπερεβησαν μαλιστα τας πραξεις των ασεβων· δεν κρινουσι την κρισιν, την κρισιν του ορφανου, και ευημερουσι· και το δικαιον των πενητων δεν κρινουσι.

28 Δεν θελω καμει δια ταυτα επισκεψιν; λεγει Κυριος· η ψυχη μου δεν θελει εκδικηθη εναντιον εθνους, τοιουτου; 29 Εκπληξις και φρικη εγειναν εν τη γη. 30 Οι προφηται προφητευουσι ψευδως και οι ιερεις δεσποζουσι δια μεσου αυτων· και ο λαος μου αγαπα ουτω· και τι θελετε καμει εις το μετα ταυτα;

Chapter 6

1 Υιοι Βενιαμιν, φυγετε μετα σπουδης εκ μεσου της Ιερουσαλημ και υψωσατε σημειον εκ πυρος εν Βαιθ-ακκερεμ· διοτι κακον προκυπτει απο βορρα και συντριμμος μεγας. 2 Παρωμοιασα την θυγατερα της Σιων με χαριεσσαν και τρυφερα γυναικα.

3 Οι ποιμενες και τα ποιμνια αυτων θελουσι ελθει εις αυτην· θελουσι στησει σκηνας κυκλω εναντιον αυτης· θελουσι ποιμαινει εκαστος εν τω τοπω αυτου. 4 Ετοιμασατε πολεμον κατ' αυτης· σηκωθητε και ας αναβωμεν εν μεσημβρια. Ουαι εις ημας, διοτι κλινει η ημερα, διοτι εκτεινονται αι σκιαι της εσπερας.

5 Σηκωθητε και ας αναβωμεν δια νυκτος και ας καταστρεψωμεν τα παλατια αυτης. 6 Διοτι ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων· Κατακοψατε δενδρα και υψωσατε περιχαρακωματα εναντιον της Ιερουσαλημ. Αυτη ειναι η πολις, εφ' ην πρεπει να γεινη επισκεψις· ειναι ολη καταδυναστεια εν μεσω αυτης. 7 Καθως η πηγη αναβρυει τα υδατα αυτης, ουτως αυτη αναβρυει την κακιαν αυτης· βια και αρπαγη ακουονται εν αυτη· ενωπιον μου ακαταπαυστως ειναι πονος και πληγαι.

8 Σωφρονισθητι, Ιερουσαλημ, μηποτε αποσυρθη η ψυχη μου απο σου· μηποτε σε καταστησω ερημον, γην ακατοικητον. 9 Δια τουτο ειμαι πληρης απο θυμου του Κυριου· απεκαμον κρατων εμαυτον· θελω εκχεει αυτον επι τα νηπια εξωθεν και επι την συναξιν των νεων ομου· διοτι και ο ανηρ θελει πιασθη μετα της γυναικος και ο ηλικιωμενος μετα του πληρους ημερων. 10 Προς τινα θελω λαλησει και διαμαρτυρηθη, δια να ακουουσιν· ιδου, το ωτιον αυτων ειναι απεριτμητον και δεν δυναται να ακουουσιν· ιδου, ο λογος του Κυριου ειναι προς αυτους ουνειδος· δεν ηδυνονται εις αυτον. 11 Δια τουτο ειμαι πληρης απο θυμου του Κυριου· ιδου, ο λογος του Κυριου ειναι προς αυτους ουνειδος· δεν ηδυνονται εις αυτον. 12 Και οι οικιαι αυτων θελουσι περασει εις αλλους, οι αγροι και αι γυναικες ομου, διοτι θελω εκτεινει την χειρα μου επι
τους κατοικους της γης, λεγει Κυριος. 13 Διοτι απο μικρου αυτων εως μεγαλου αυτων πας τις εδοθη εις την πλεονεξιαν· και απο προφητου εως ιερου ες τις πραττει ουν. 14 Και ιατρευσαν το συντριμμα της θυγατρος του λαου μου επιπολαιως, λεγοντες, και απο των αιωνιων τριβων, που ειναι αγαθη οδος, και περιπατετε εν αυτη, και θελετε ευρει αναπαυσιν εις τας ψυχας σας. 15 Αλλα ειπον, δεν θελομεν περιπατησει εν αυτη.

16 Ουτω λεγει Κυριος· Στητε επι τας οδους και ιδετε και ερωτησατε περι των αιωνιων τριβων, που ειναι η αγαθη οδος, και περιπατετε εν αυτη, και θελετε ευρει αναπαυσιν εις τας ψυχας σας. 17 Δια τουτο ακουσατε εις τον ηχον της σαλπιγγος. Αλλα ειπον, δεν θελομεν ακουσει.

Chapter 7

1 Ο λογος ο γενομενος προς τον Ιερεμιαν παρα Κυριου, λεγων, 2 Στηθι εν τη πυλη του οικου του Κυριου και κηρυξον εκει τον λογον τουτον και ειπε, Ακουσατε τον λογον του Κυριου, παντες οι Ιουδα, οι δια των πυλων τουτων εισερχομενοι δια να προσκυνητε τον Κυριον. 3 Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων, ο Θεος του Ισραηλ· Διορθωσατε τας οδους και τας πραξεις σας, και θελω σας στερεωσει εν τω τοπω τουτω. 4 Μη πεποιθατε εις λογους ψευδεις, λεγοντες, Ο ναος του Κυριου, ο ναος του Κυριου ειναι ουτος. 5 Διοτι εαν αληθως διορθωσητε τας
οδοὺς σας καὶ τας πραξείς σας· εαν εντελῶς εκτελέσητε κρίσιν αναμεσον ανθρωπον καὶ του πλησιον αυτου· εαν δεν καταδύναστεντε τον ξενον, τον ορφανον καὶ την χηραν, καὶ δεν χυνητε
αιμα αθωον εν τω τοπω τουτω μηδε περιπατητε οπισω ξενων θεων εις φθοραν σας·
κλεπτετε, φονευετε και μοιχευετε και ομνυετε ψευδως και θυμιαζετε εις τον Βααλ καὶ περιπατειτε
οπισω αλλων θεων, τους οποιους δεν γνωριζετε· εις τον οικον, εις το πυρ καὶ αι γυναικες ζυμονουσι την ζυμην, δια να καμωσι πεμματα εις την βασιλισσαν του ουρανου και να καμωσι, σπονδας εις αλλους θεους, δια να με παροξυνωσι.
Μηπως εμε παροξυνουσι; λεγει Κυριος· ουχι εαυτους προς καταισχυνην των προσωπων αυτων;
δεχεται παιδειαν· η αληθεια εξελιπε και εχαθη απο του στοματος αυτων. 29Κουρευσον την κεφαλην σου, Ιερουσαλημ, και απορριψον τας τριχας, και αναλαβε θρηνον επι τους υψηλους τους· διοτι ο Κυριος απερριψε και εγκατελιπε την γενεαν, κατα της οποιας ωργισθη. 30Διοτι οι υιοι Ιουδα επραξαν πονηρα ενωπιον μου, λεγει Κυριος· εθεσαν τα βδελυγματα αυτων εν τω οικω εφ' ον εκληθη το υπεροχον, διοτι ο Κυριος απερριψε και εγκατελιπε την γενεαν, κατα της οποιας ηρωγισθη. 31Αλλα διοτι οι υιοι Ιουδα επραξαν πονηρα ενωπιον μου, λεγει Κυριος· εθεσαν τα βδελυγματα αυτων εν τω οικω εφ' ον εκληθη το υπεροχον, διοτι οι ιερεις απερριψαν τας τριχας και αναλαβαν δυσσειν τοις τοποις· διοτι ο Κυριος απερριψε και εγκατελιπε την γενεαν, κατα της οποιας ηρωγισθη. 32Διοτι οι υιοι Ιουδα επραξαν πονηρα ενωπιον μου, λεγει Κυριος· εθεσαν τα βδελυγματα αυτων εν τω οικω εφ' ον εκληθη το υπεροχον, διοτι οι ιερεις απερριψαν τας τριχας και αναλαβαν δυσσειν τοις τοποις· διοτι ο Κυριος απερριψε και εγκατελιπε την γενεαν, κατα της οποιας ηρωγισθη. 33Αλλα διοτι οι υιοι Ιουδα επραξαν πονηρα ενωπιον μου, λεγει Κυριος· εθεσαν τα βδελυγματα αυτων εν τω οικω εφ' ον εκληθη το υπεροχον, διοτι οι ιερεις απερριψαν τας τριχας και αναλαβαν δυσσειν τοις τοποις· διοτι ο Κυριος απερριψε και εγκατελιπε την γενεαν, κατα της οποιας ηρωγισθη. 34Αλλα διοτι οι υιοι Ιουδα επραξαν πονηρα ενωπιον μου, λεγει Κυριος· εθεσαν τα βδελυγματα αυτων εν τω οικω εφ' ον εκληθη το υπεροχον, διοτι οι ιερεις απερριψαν τας τριχας και αναλαβαν δυσσειν τοις τοποις· διοτι ο Κυριος απερριψε και εγκατελιπε την γενεαν, κατα της οποιας ηρωγισθη.

Chapter 8

1Εν τω καιρω εκεινω, λεγει Κυριος· δεχεται τα οστα των βασιλεων του Ιουδα και τα οστα των αρχοντων αυτου και τα οστα των ιερεων, και τα οστα των προφητων και τα οστα των κατοικων της Ιερουσαλημ, απο των ταφων αυτων· 2και θελουσιν απλωσει αυτα κατεναντι του ηλιου και της σεληνης και κατεναντι πασης της στρατιας του ουρανου, τα οποια ηγαπησαν και τα οποια ελατρευσαν και οπισω των οποιων περιεπατησαν και τα οποια εξεζητησαν και τα οποια προσεκυνησαν· δεν θελουσι συναχθη ουδε ταφη· θελουσιν εισθαι δια κοπριαν επι του προσωπου της γης. 3και ο θανατος θελει εισθαι προτιμοτερος παρα την ζωην εις απαν το υπολοιπον των εναπολειφθεντων απο εκεινης της πονηρας γενεας, αλλα τοις τοποις, οπου ηθελον μεινει εν πασι· δεν θελει εισθαι ο εκφοβιζων.

857
Διοτι ιατρευσαν το συντριμμα της θυγατρος του λαου μου επιπολαιως, λεγοντες, Ειρηνη, ειρηνη· και δεν υπαρχει ειρηνη. Μηπως ησχυνθησαν οτι επραξαν βδελυγμα; μαλιστα ουδολως δεν ησχυνθησαν ουδε ηρυθριαν· δια τουτο θελουσι πεσει μεταξυ των πιπτοντων· εν τω καιρω της επισκεψεως αυτων θελουσιν απολεσθη, ειπε Κυριος. Εξαπαντος θελω αναλωσει αυτους, λεγει Κυριος· δεν θελουσιν εισθαι σταφυλαι εν τη αμπελω ουδε συκα εν τη συκεα και το φυλλον θελει μαρανθη· και τα αγαθα, τα οποια εδωκα εις αυτους, θελουσι φυγει απ' αυτων. Επροσμειναμεν ειρηνην, αλλ' ουδε εν τω καιρω της επισκεψεως αυτων θελουσι απολεσθη, ειπε Κυριος.

Εξαπαντος θελω αναλωσει αυτους, λεγει Κυριος· δεν θελουσιν εισθαι σταφυλαι εν τη αμπελω ουδε συκα εν τη συκεα και το φυλλον θελει μαρανθη· και τα αγαθα, τα οποια εδωκα εις αυτους, θελουσι φυγει απ' αυτων. Επροσμειναμεν ειρηνην, αλλ' ουδε εν τω καιρω της επισκεψεως αυτων θελουσι απολεσθη, ειπε Κυριος.

Chapter 9

1Ειθε να ητο η κεφαλη μου υδατα και οι οφθαλμοι μου πηγη δακρυων, δια να κλαιω ημεραν και νυκτα τους πεφονευμενους της θυγατρος του λαου μου. 2Ειθε να ειχον εν τη ερημω καταλυμα οδοιπορων, δια να εγκαταλειψω τον λαον μου και να απελθω απ' αυτων· διοτι παντες ειναι μοιχοι, αθροισμα απιστων. 

3Ενετειναν και την γλωσσαν αυτων ως τοξον ψευδους· και ισχυσαν επι της γης, ουχι υπερ της αληθειας· διοτι προχωρουσιν απο κακιας εις κακιαν και εμε δεν γνωριζουσι, λεγει Κυριος. 4Φυλαττεσθε εκαστος απο του πλησιον αυτου και επ' ουδενα αδελφον μη πεποιθατε· διοτι πας αδελφος θελει παντοτε υποσκελιζει και πας πλησιον θελει περιπατει εν δολιοτητι. 

5Και θελουσιν απατα εκαστος τον πλησιον αυτου και δεν θελουσι λαλει την αληθειαν· εδιδαξαν την γλωσσαν αυτων να λαλη ψευδη, αποκαμνουσι πραττοντες ανομιαν. 6Η κατοικια σου ειναι εν μεσω δολιοτητος· εν τη δολιοτητι αρνουνται να με γνωρισωσι, λεγει Κυριος. 7Δια τα ορη

858

Anonymous

Greek Bible (Modern)
θελω αναλαβει κλαυθμον και θρηνον και δια τας βοσκας της ερημου οδυρμον, διοτι ηφανισθησαν, ωστε δεν υπαρχει ανθρωπος διαβαινων, ουδε ακουεται φωνη ποιμνιου· απο του πτηνου του ουρανου εως του κτηνου, εφυγον, απηλθον. 11Και θελω καταστησει την τετραεμηνη εις αφρον, κατοικιαν θων' και τας πολεις του Ιουδα θελω και μαχαιραν καμει· απο του πτηνου του ουρανου εως του κτηνου, εφυγον, απηλθον.

11 Και θελω καταστησει την Ιερουσαλημ εις σωρους, κατοικιαν θωων· και τας πολεις του Ιουδα θελω καμει ερημωσιν, ωστε να μη υπαρχη ο κατοικων. 12 Τις ειναι ο ανθρωπος ο σοφος, οστις δυναται να εννοηση τουτο; και προς τον οποιον ελαλησε το στομα του Κυριου, δια να αναγγειλη αυτο, δια τι η γη εχαθη, ηφανισθη ως ερημος, ωστε να μη υπαρχη ο διαβαινων;

13 Και ειπε Κυριος, διοτι εγκατελιπον τον νομον μου, τον οποιον εθεσα εμπροσθεν αυτων και δεν υπηκουσαν εις την φωνην μου και δεν περιεπατησαν εν αυτω· 14 αλλα περιεπατησαν οπισω της ορεξεως της καρδιας αυτων και οπισω των Βααλειμ, τα οποια οι πατερες αυτων εδιδαξαν αυτους· 15 δια τουτο, ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων, ο Θεος του Ισραηλ· Ιδου, εγω θελω θρεψει αυτους, τον λαον τουτον· με αψινθιον και υδωρ χολης θελω ποτισει αυτους· 16 και θελω διασκορπισει αυτους εν τοις εθνεσι, τα οποια αυτοι και οι πατερες αυτων δεν εγνωρισαν· και θελω αποστειλει την μαχαιραν οπισω αυτων, εωσου αναλωσω αυτους.

17 Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων. Συλλογισθητε και καλεσατε τας θρηνουσας να ελθωσι· και αποστειλατε δια τας σοφας να ελθωσι· 18 και ας σπευσωσι και ας αναλαβωσιν οδυρμον περι ημων και ας καταβιβασωσιν οι οφθαλμοι ημων δακρυα και τα βλεφαρα ημων ας ρευσωσιν υδατα. 19 Διοτι φωνη θρηνη ηκουσθη απο Σιων, Πως απωλεσθημεν· κατησχυνθημεν σφοδρα, διοτι εγκατελιπομεν την γην, διοτι αι κατοικιαι ημων εξερριψαν ημας.

20 Ακουσατε λοιπον, γυναικες, τον λογον του Κυριου, και ας δεχθη το ωτιον σας τον λογον του στοματος αυτου, και διδαξατε τας θυγατερας σας οδυρμον και εκαστη την πλησιον αυτης θρηνον. 21 Διοτι θανατος ανεβη δια των θυριδων ημων, εισηλθεν εις τα παλατια ημων, δια να εκκοψη τα νηπια απο των οδων τους νεους απο των πλατειων.

22 Ειπε, Ουτω λεγει Κυριος· Και τα πτωματα των ανθρωπων θελουσι ριφθη ως κοπρια επι προσωπον αγρου και ως δραγμα οπισω θεριστου, και δεν θελει υπαρχει ο συναγων. 23 Ουτω λεγει Κυριος· Ας μη καυχαται ο σοφος εις την σοφιαν αυτου, και ας μη καυχαται ο δυνατος εις την δυναμιν αυτου, ας μη καυχαται ο πλουσιος εις τον πλουτον αυτου· 24 αλλ' ο καυχωμενος ας καυχαται εις τουτο, οτι εννοει και γνωριζει εμε, οτι εγω ειμαι ο Κυριος, ο ποιων ελεος, κρισιν και δικαιοσυνην επι της γης· επειδη εις ταυτα ευαρεστουμαι, λεγει Κυριος.

25 Ιδου, ερχονται ημεραι, λεγει Κυριος, και θελω καμει επισκεψιν επι παντας τους περιτετμημενους μετα των απεριτμητων· 26 επι την Αιγυπτον και επι τον Ιουδαν και επι τον Εδωμ και επι τους υιους Αμμων και επι τον Μωαβ και επι παντας τους περικειροντας την κομην, τους κατοικουντας εν τη ερημη. 27 Διοτι τα εθνη ειναι απεριτμητα και πας ο οικος Ισραηλ επεριτμητος την καρδιαν.

Chapter 10

1 Ακουσατε τον λογον, τον οποιον ο Κυριος λαλει προς εσας, οικος Ισραηλ. 2 Ουτω λεγει Κυριος· Μη μανθανετε την οδον των εθνων και εις τα σημεια του ουρανου μη πτοεισθε, διοτι τα εθνη πτοουνται εις αυτα. 3 Διοτι τα νομιμα των λαων ειναι ματαια, διοτι κοπτουσι ξυλον εκ του δασους,
εργον χειρων τεκτονος με τον πελεκυν. 4 Καλλωπιζουσιν αυτο με αργυρον και χρυσον·
στερεονουσιν αυτο με καρφια και με σφυρας, δια να μη κινηται. 5 Ειναι ορθια ως φοινιξ, αλλα
dεν λαλουσιν· εχουσι χρειαν να βασταζονται, διοτι δεν δυνανται να περιπατησωσι. Μη φοβεισθε
αυτα· διοτι δεν δυνανται να κακοποιησουσιν, ουδε ειναι δυνατον εις αυτα να αγαθοποιησωσι.
6Δεν υπαρχει ομοιος σου, Κυριε· εισαι μεγας και μεγα το ονομα σου εν δυναμει. 7Ειναι ορθια
ως φοινιξ, αλλα δεν λαλουσιν· εχουσι χρειαν να βασταζονται, διοτι δεν δυνανται να κακοποιησωσιν, ουδε ειναι δυνατον εις αυτα να αγαθοποιησωσι.
8Παντες αυτα· διοτι δεν δυνανται να κακοποιησωσιν, ουδε ειναι δυνατον εις αυτα να αγαθοποιησωσι.
Chapter 11

1 Ο λόγος, ο γενόμενος προς Ιερεμιάν παρά Κυρίου, λέγων, 2 Ακούσατε τους λόγους της διαθήκης ταυτής και λαλήσατε προς τους ανδράς Ιουδα και προς τους κατοικούς της Ιερουσαλήμ: 3 και εἰπεν προς αὐτούς, Οὕτω λέγει Κυρίος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ. Επικαταρατός ὁ ἀνθρώπος, οστὶς δὲν υπακούει εἰς τοὺς λόγους τῆς διαθήκης ταυτής, 4 τὴν ὁποίαν προσεταξάρι εἰς τοὺς πατέρας υμῶν, καθ’ ἑνθ’ ἡμέραν εἶχαν αὐτοὺς εἰς γῆς Αἰγύπτου, εἰς τῇ καμινοῦ τῆς σιδηρᾶς, λέγων, Ακούσατε τῆς φωνῆς μου καὶ πραττετε αὐτα, κατὰ πάντα ὁς προσεταξαν εἰς εσας· καὶ θελετε εἰσθαί λαος μου, καὶ εγὼ θελω εἰσθαί Θεος υμῶν. 5 διὰ νὰ εκπληρῶσω τὸν ορκόν, τὸν ὁποῖον ὁμοσα πρὸς τοὺς πατέρας υμῶν, νὰ δῶσω εἰς αὐτοὺς γῆν ρεουσαν γάλα καὶ μέλι, ὡς εἰς τῇ ἡμέρᾳ ταυτῇ. Τότε απεκρίθην καὶ εἶπα, ἀμήν, Κυρίε. 6 Καὶ ο Κυρίος εἶπε πρὸς εμε, Διακηρύξω παντὰς τοὺς λόγους τούτους εἰς τὰς πόλεις τοῦ Ἰουδα καὶ εἰς τὰς οδοῖς τῆς Ιερουσαλήμ, λέγων, Ακούσατε τοὺς λόγους τῆς διαθήκης ταυτῆς καὶ πραττετε αὐτας. 7 Διὸτι δητος διεμάρτυρηθη ἐν τοῖς πατέρας υμῶν, καθ’ ἑνθ’ ἡμέραν ανεβιβάσα αὐτοὺς εἰς γῆς Αἰγύπτου μεχρί τῆς σήμερον, εγείρομενος πρῶς καὶ διαμαρτυρομενος, λέγων, Ακούσατε τῆς φωνῆς μου. 8 Αλλὰ δὲν ἦκουσαν καὶ δὲν εκλιναν τὸ ωτιον αὐτῶν, αλλὰ περιεπάτησα ἐκαστὸς εἰς τὰς ορεξες τῆς πονηρᾶς αὐτῶν καρδιας· διὰ τοῦτο θελω φερεῖ εἰς αὐτοὺς πάντας τοὺς λόγους τῆς διαθήκης ταυτῆς, τὴν ὁποίαν προσεταξαν νὰ πραττωσι, αλλὰ δὲν επραξαν. 9 Καὶ εἶπε Κυρίος πρὸς εμε, Συνωμοσία εὑρεθη μεταξὺ τῶν ἀνδρῶν Ἰουδα καὶ μεταξὺ των κατοικων τῆς Ιερουσαλήμ. 10 Επεστρέφαν εἰς τὰς αδικίας τῶν προπατορῶν αὐτῶν, οἵτινες δὲν θέλεθαν νὰ ακούσωσι τοὺς λόγους μου· καὶ αὐτοὶ υπῆγαν ὀπίσω αἰχμάλωτος, διὰ νὰ λατρευωσιν αὐτοὺς· οἱ οἴκος Ἰσραήλ καὶ οἱ οἴκοι Ἰουδα ἦθεσαν τὴν διαθήκην μου, τὴν ὁποίαν εκαμα πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν. 11 Διὰ τοῦτο οὐτω λέγει Κυρίος· Ἰδοὺ, θελω φερεῖ εἰς αὐτοὺς κακόν, ἐκ του ὃς δὲν θελοῦσι δυνηθη νὰ εξελθωσι· καὶ θελοῦσι βοῆσει πρὸς εμε· διὰ τοῦτο θελω αὐτοὺς ἀποκινηθῆναι πίουσι, ώς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταυτῇ. 12 Τοτε αἱ πόλεις τοῦ Ἰουδα καὶ οἱ κατοικοί τῆς Ιερουσαλήμ θελοῦσιν νὰ προσευχῆσουσι, καὶ θελοῦσιν σωσεῖν εαυτοὺς· χρείας δὲν ἦν τοὺς καταραταῖς αὐτοὺς, καὶ καταράτωσαν αὐτοὺς. 13 Διὰ τοῦτο τοιαύτη εἶπεν Κυρίος· Τοῦτο τὸ κύρος Ἰουδα, πολέμωμεν. Συνωμοσία εὑρεθη μεταξὺ τῶν ἀνδρῶν Ἰουδα καὶ μεταξὺ των κατοικων τῆς Ιερουσαλήμ. 14 Εξηράνθησαν πρὸς τινας πολεμίους αὐτῶν, οἵτινες δὲν ἦκουσαν τοὺς λόγους μου· καὶ αὐτοὶ υπῆγαν ὀπίσω αὐτῶν, διὰ τοῦτο διαμαρτυρομενος, λέγων, Ακούσατε τῆς φωνῆς μου. 15 Αλλὰ δὲν θελοῦσιν νὰ εξελθωσι· καὶ θελοῦσιν βοῆσει πρὸς εμε· διὰ τοῦτο θελω αὐτοὺς ἀποκινηθῆναι πίουσι, ώς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταυτῇ.
καρπού αυτού καὶ αὐτὸν από τῆς γῆς τῶν ζωντῶν, ὥστε τὸ ὄνομα αὐτοῦ να μὴ μνημονεύῃ πλεον. 20 Ἀλλ' ὁ Κυρίος τῶν δυνάμεων, ὁ κρίνων δικαίως, ὁ δοκιμάζων τοὺς νεφροὺς καὶ τὴν καρδίαν, ὡς ὀδὸν τὴν εκδικήσιν σου ἐπὶ αὐτοῦς, διότι πρὸς σε εφανέρωσα τὴν δίκην σου, λέγοντες. Μὴ προφητεύσῃς ἐν τῷ ὄνοματι τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ μὴ αποθανῆσῃ ὑπὸ τὰς χεῖρας ἡμῶν· 21 διὰ τοῦτο υἱοί Κυρίου περὶ τῶν ἀνδρῶν τῆς Αναθώθ, οἰτινὲς ζητοῦσι τὴν ζωὴν σου, ἡμῖν δὲν θελεῖ ὑπολοίπον ἐξ αὐτῶν· διὸτι θελῶ φερεῖ κακόν εἰς τοὺς ἀνδρὰς τῆς Αναθώθ, ἐν τῇ ἕναυτῇ τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν.

Chapter 12

1 Δικαίος εἰσαι Κυρίε, οταν δικολογοῦμαι μετὰ σου· πλὴν ας διαλεχθῶ μετὰ σου περὶ τῶν κρίσεων σου· διὰ τὴν οδὸν τῶν ἁσέβων εὐοδοῦσιν· διὰ τὴν ἔναυτὴν τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν. 2 Ἐφυτεύσας αὐτοὺς, μαλιστά ἐρριζωθῆσαν· αὐξανοῦσι, μαλιστά καρποφοροῦσι· σὺ εἰσαι πλὴσιον τοῦ στοματος αὐτῶν καὶ μακρὰν ἀπὸ τῶν νεφρῶν αὐτῶν. 3 Ἀλλὰ σὺ, Κυρίε, με γνωρίζεις· καὶ εδοκιμάσας τὴν καρδίαν μου ἐνώπιον σου· σὺρε αὐτούς ὡς προβάτα διὰ σφαγῆν καὶ ετοιμάσον αὐτούς διὰ τὴν ἡμέραν τῆς σφαγῆς. 4 Εως ποτὲ θέλει ἡ γῆ, καὶ οἱ αδελφοὶ σου καὶ οἱ οικὴ τοῦ πατρὸς σου καὶ αὐτοὶ εφέρθησαν αὐτοὺς πρὸς σε· ναι, αὐτοὶ εβοησαν ὀπισθὲν σου μεγαλοφωνῶς· μη πιστεύσῃς αὐτοὺς, καὶ αὐτοὶ εὐημεροῦσιν παντὲς ὑπὸ τὰς μακρὰς νεκρῶν εἰς ἡμέραν τῆς σφαγῆς. 5 Εἰς τὸ πρὸς τοὺς ἐκεῖνοὺς· καὶ εἰς τὸν φρυαγμὸν τοῦ Ιορδάνου, ἐφ' ἡν ἠλπίζεις, τὸν ιππὸν ἀπεκαμής. 6 Διὸτι καὶ ὁ Ισραὴλ οἰκὴ τοῦ πατρὸς σου καὶ αὐτοὶ εφέρθησαν αὐτοὺς πρὸς σε· ναι, αὐτοὶ εβοησαν ὀπισθὲν σου μεγαλοφωνῶς· μη πιστεύσῃς αὐτοὺς, καὶ αὐτοὶ εὐημεροῦσιν παντὲς ὑπὸ τὰς μακρὰς νεκρῶν. 7 Εἰς τὸν φρυαγμὸν τοῦ Ιορδάνου, ἀπεκαμής. 8 Υἱοὶ τοῦ πατρὸς σου καὶ αὐτοὶ εφέρθησαν αὐτοὺς πρὸς σε· ναι, αὐτοὶ εβοησαν ὀπισθὲν σου μεγαλοφωνῶς· μη πιστεύσῃς αὐτοὺς, καὶ αὐτοὶ εὐημεροῦσιν παντὲς ὑπὸ τὰς μακρὰς νεκρῶν.
οικον Ιουδα εκ μεσου αυτων. 15 Και αφου αποσπασω αυτους, θελω επιστρεφει και ελεησει αυτους, και θελω επαναφερει εκαστον εις την κληρονομιαν αυτου και εκαστον εις την γην αυτου. 16 Και εαν μαθωσι καλως τας οδους του λαου μου, να ομνυωσιν εις το ονομα μου, Ζη Κυριος, καθως εδιδαξαν τον λαον μου να ομνυη εις τον Βααλ, τοτε θελουσιν οικοδομηθη εν τω μεσω του λαου μου. 17 Αλλ' εαν δεν υπακουωσι, θελω αποσπασει ολοτελως και εξολοθρευσει το εθνος εκεινο, λεγει Κυριος.

Chapter 13

1 Ουτως ειπε Κυριος προς εμε· Υπαγε και αποκτησον εις σεαυτον ζωνην λινην και περιβαλε αυτην επι την οσφυν σου και εις υδωρ μη βαλης αυτην.

2 Απεκτησα λοιπον την ζωνην κατα τον λογον του Κυριου και περιεβαλον επι την οσφυν μου.

3 Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε εκ δευτερου, λεγων,

4 Λαβε την ζωνην την οποιαν απεκτησας, την επι την οσφυν σου, και σηκωθεις υπαγε εις τον Ευφρατην και κρυψον αυτην εκει εν τη οπη του βραχου.

5 Υπηγα λοιπον και εκρυψα αυτην πλησιον του Ευφρατου, καθως προσεταξεν εις εμε ο Κυριος.

6 Και μετα πολλας ημερας ειπε Κυριος προς εμε, Σηκωθεις υπαγε εις τον Ευφρατην και λαβε εκειθεν την ζωνην, την οποιαν προσεταξα εις σε να κρυψης εκει.

7 Και υπηγα εις τον Ευφρατην και εσκαψα και ελαβον την ζωνην εκ του τοπου οπου εκρυψα αυτην· και ιδου, η ζωνη ητο εφθαρμενη, δεν ητο χρησιμος εις ουδεν.

8 Τοτε εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων,

9 Ουτω λεγει Κυριος· κατα τουτον τον τροπον θελω φθειρει την υπερηφανιαν του Ιουδα και την μεγαλην υπερηφανιαν της Ιερουσαλημ.

10 ο κακος ουτος λαος, οιτινες αρνουνται το να υπακουωσιν εις τους λογους μου, και περιπατουσιν εν ταις ορεξεσι της καρδιας αυτων και υπαγουσιν οπισω αλλων θεων, δια να λατρευωσιν αυτους και να προσκυνωσιν αυτους, θελει εισθαι εξαπαντος ως η ζωνη αυτη, ητις δεν ειναι χρησιμος εις ουδεν.

11 Διοτι καθως η ζωνη κολλαται εις την οσφυν του ανθρωπου, ουτως εκολλησα εις εμαυτον παντα τον οικον Ισραηλ και παντα τον οικον Ιουδα, λεγει Κυριος· δια να ηναι εις εμε λαος και ονομα και καυχημα και δοξα· αλλα δεν υπηκουσαν.

12 Δια τουτο θελεις λαλησει προς αυτους τον λογον· Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· πας ασκος θελει γεμισθη οινου· και αυτοι θελουσιν ειπει προς σε, Μηπως τωοντι δεν γνωριζομεν οτι πας ασκος θελει γεμισθη οινου; 13 Τοτε θελεις ειπει προς αυτους, Ουτω λεγει Κυριος· Ιδου, θελω γεμισθηναι παντας τους κατοικους της γης της ταυτης και τους βασιλεις τους καθημενους επι τον θρονον του Δαβιδ και τους ιερεις και τους προφητας και παντας τους κατοικους της Ιερουσαλημ, απο μεθυσμου. 14 Και θελω συντριψει αυτους μετ' αλληλων, και τους πατερας και τους υιους ομου, λεγει Κυριος· δεν θελω σπαγγιζηθη ουδε φεισθη ουδε ελεησει, αλλα θελω εξολοθρευσει αυτους. 15 Ακουσατε και ακροαιθηςε· μη επαιρεσθε· διοτι ο Κυριος ελαλησε. 16 Δοτε δοξαν εις Κυριον τον Θεον υμων, πριν φερη σκοτος και πριν οι ποδες σας προσκυνησην επι τα σκοτεινα ορη, και ενω προσμενετε φως, μετατρεψη αυτο εις σκιαν θανατου και καταστηση αυτο πυκνον σκοτος. 17 Αλλ' εαν δεν ακουσητε τουτο, η ψυχη μου θελει κλαυσει κρυφιως δια την υπερηφανιαν υμων, και ο οφθαλμος μου θελει κλαυσει πικρα και καταρρευσει
δάκρυα, διοτι το ποιμνιον του Κυριου φερεται εις αιχμαλωσιαν. 18 Ειπατε προς τον βασιλεα και προς την βασιλισσαν, Ταπεινωθητε, καθησατε· διοτι θελει καταβιβασθη απο των κεφαλων υμων ο στεφανος της δοξης υμων. 19 Αι πολεις του νοτου θελουν κλεισθη και δεν θελουν εις αιχμαλωσιαν εις σε, τα φρεατα σας προσβαλει· 20 Τι θελεις ειπει, οταν σε επισκεπθη; διοτι συ εδιδαξας αυτους να αρχωσιν επι σου ως ηγεμονες· δεν θελουσι σε συλλαβει πονοι, ως γυναικα τικτουσαν; 21 Δυναται ο Αιθιοπς να αλλαξη το δερμα αυτου; τοτε δυνασθε και σεις να καμητε καλον, οι μαθοντες το κακον. 22 Δια τουτο θελω σκορπισει αυτους ως αχυρον φερομενον υπο ανεμου της ερημου. 23 Ουτος ειναι παρ' εμου ο κληρος σου, το μεριδιον το μεμετρημενον εις σε, λεγει Κυριος· διοτι με ελησμονησας και ηλπισας επι το ψευδο· 24 Δια τουτο και εγω θελω σηκωσει τα κρασπεδα σου επι το προσωπον σου, και θελει φανη η αισχυνη σου.

Chapter 14

1 Ο λογος του Κυριου ο γενομενος προς Ιερεμιαν περι της ανομβριας. 2 Ο Ιουδας πενθει και αι πυλαι αυτου ειναι περιλυποι· κοιτονται κατα γης μελανειμονουσαι· και ανεβη η κραυγη της Ιερουσαλημ. 3 Και οι μεγιστανες αυτης απεστειλαν τους νεους αυτων δια υδωρ· ηλθον εις τα φρεατα, δεν ευρηκαν υδωρ· επεστρεψαν με τα αγγεια αυτων κενα· ησχυνθησαν και ενετραπησαν και εσκεπασαν τας κεφαλας αυτων. 4 Επειδη η γη εσχισθη, διοτι δεν ητο βροχη επι της γης, οι γεωργοι ησχυνθησαν, εσκεπασαν τας κεφαλας αυτων. 5 Και η ελαφος ετι, γεννησασα εν τη πεδιαδι, εγκατελιπε το τεκνον αυτης, επειδη χορτος δεν ητο. 6 Και οι αγριοι ονοι εσταθησαν επι τους υψηλους τοπους, ερροφουν τον αερα ως θωες· οι οφθαλμοι αυτων εμαρανθησαν, επειδη χορτος δεν ητο. 7 Κυριε, αν και αι ανομιαι ημων καταμαρτυρωσιν εναντιον ημων, καμε ομως δια το ονομα σου· διοτι αι αποστασιαι ημων επληθυνθησαν· εις σε ημαρτησαμεν. 8 Ελπις του Ισραηλ, σωτηρ αυτου εν καιρω θλιψεως, δια τι ηθελες εισθαι ως παροικος εν τη γη και ως οδοιπορος εκκλινων εις καταλυμα; 9 Δια τι ηθελες εισθαι ως ανθρωπος, ως ισχυρος μη δυναμενος να σωση; Αλλα συ, Κυριε, εν μεσω ημων εισαι, και το ονομα σου εκλησι ης· μη εγκαταλιπης το ονομα σου· διοτι αι αποστασιαι ημων επληθυνθησαν· εις σε ημαρτησαμεν. 8 Ελπις του Ισραηλ, σωτηρ αυτου εν καιρω θλιψεως, δια τι ηθελες εισθαι ως παροικος εν τη γη και ως οδοιπορος εκκλινων εις καταλυμα; 9 Δια τι ηθελες εισθαι ως ανθρωπος, ως ισχυρος μη δυναμενος να σωση; Αλλα συ, Κυριε, εν μεσω ημων εισαι, και το ονομα σου εκλησι ης· μη εγκαταλιπης το ονομα σου. 10 Ουτω λεγει Κυριος προς τον λαον τουτον· Επειδη ηγατησαν πως ημαρτησαμεν και δεν εκρατησαμεν τους ποδας αυτων, δια τουτο ο Κυριος δεν ηποτωκησε εις αυτους· τωρα θελει ενθυμηθη την ανομιαν αυτων και επισκεφθη τας αμαρτιας αυτων. 11 Και ειπε Κυριος προς εμε, Μη προσευχου υπερ του λαου τουτου δια και λαον τουτου· Επειδη ηγατησαν πως ημαρτησαμεν και δεν εκρατησαμεν τους ποδας αυτων, δια τουτο ο Κυριος δεν ηποτωκησε εις αυτους· τωρα θελει ενθυμηθη την ανομιαν αυτων και επισκεφθη τας αμαρτιας αυτων. 12 Και εαν ηετευσωσι, δεν θελει εισακουση της κραυγης αυτων· και εαν προσφερωσιν ολοκαυτωματα και προσφοραν, δεν θελει εις αυτα· αλλα θελει
καταναλώσει αυτούς εν μαχαιρα και εν πεινη και εν λοιμω. 13 Και εἰπά, Ω, Κυρίε Θεε, ίδου, οἱ προφηταὶ λέγουσίν πρὸς αὐτοὺς, δεν θέλετε ἵδει μαχαιραν οὐδὲ θελεί εἰσεῖν πείναν εἰς εσάς, ἀλλὰ θελῶ σας δώσει εἰρήνην ασφάλη εν τῷ τόπῳ τούτῳ. 14 Καὶ εἰπε Κυρίος πρὸς εμε, Ψευδὴ προφητευοῦσιν οἱ προφηταὶ εἰς τῷ ονόματι μού· εγὼ δὲν απεστείλα αὐτοὺς οὐδὲ προσεταξα εἰς αὐτοὺς οὐδὲ εἰσήλη πρὸς αὐτοὺς· αὐτοὶ προφητεύοντας εἰς εσάς ορατοί ήσαν εἰς εσάς καὶ μαντείαιν καὶ ματαιοτητα καὶ τὴν δολιοτητα τῆς καρδίας αὐτῶν. 15 Διὰ τοῦτο οὐτω λέγετι Κυρίος περὶ τῶν προφητῶν τῶν προφητεύοντων εἰς τῷ ονόματι μοί· εγὼ δὲν απεστείλαα αὐτοὺς οὐδὲ προσεταξα εἰς αὐτοὺς· οἱ προφηταὶ εὐδοκοῦσιν εἰς εσάς ορατοί· οἱ προφηταὶ εὐδοκοῦσιν εἰς εσάς· οἱ προφηταὶ εὐδοκοῦσιν εἰς εσάς. 16 Ο ἰ ή δαίμων, εἰς τοὺς ὁποίους αὐτοὶ προφητεύοντες, δεν θελεί εἰσθαι εἰς εσάς· θελοῦσιν συντελεσθῆ οἱ προφηταὶ εἰκείνι. 17 Ο δὲ λαός, εἰς τοὺς ὁποίους αὐτοὶ προφητεύοντες, θελοῦσιν εἰσθαί εἰς τοὺς οὐρανούς· οἱ προφηταὶ εὐδοκοῦσιν εἰς εσάς· οἱ προφηταὶ εὐδοκοῦσιν εἰς εσάς· οἱ προφηταὶ εὐδοκοῦσιν εἰς εσάς· οἱ προφηταὶ εὐδοκοῦσιν εἰς εσάς· οἱ προφηταὶ εὐδοκοῦσιν εἰς εσάς. 18 Χυήσας εἰς τὴν πεδιάδα, τοτε ἰδοὺ, οἱ πεφονευμενοὶ εἰς μαχαιρα· καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ πολὺ· καὶ δεν θελεί εἰσθαι ο θαπτών αὐτοὺς· τὰς γυναῖκας αὐτοὺς καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοὺς καὶ τὰς θυγατέρας αὐτοὺς· καὶ θελῶ εκχεεῖν επ’ αὐτοὺς τὴν κακίαν αὐτοῦ. 19 Διὰ τοῦτο θελεις εἰπεῖ πρὸς αὐτοὺς τὸν λόγον τούτον· ἄστις οἱ ὁφθαλμοὶ μου δακρυά· νύκτα καὶ ἡμέρα, καὶ ημετεροῦνα· διὸτι η παρθενός, ἡ θυγατήρ τοῦ λαοῦ μου, συνετριφθῆς συντριμμα μεγα, πληγην οδυνηραν σφοδρα. 20 Εαν εξελθω εἰς τὴν πεδιάδα, τοτε ἰδοὺ, οἱ πεφονευμενοὶ εἰς μαχαιρα· καὶ εαν εἰσελθω εἰς τὴν πόλιν, τοτε ἰδοὺ, οἱ νενεκρωμενοὶ εὑρεταὶ πεινης, ο δὲ προφητὴς ετι καὶ ὁ ιερευς εμπορευονται επὶ τῆς γῆς καὶ δεν αἰσθανονται.

Chapter 15

1 Διὰ τοῦτο θελεις εἰπεῖ πρὸς αὐτούς τὸν λόγον τούτον· ἄστις οἱ ὁφθαλμοὶ μου δακρυά· νύκτα καὶ ἡμέρα, καὶ ημετεροῦνα· διὸτι η παρθενός, ἡ θυγατήρ τοῦ λαοῦ μου, συνετριφθῆς συντριμμα μεγα, πληγην οδυνηραν σφοδρα. 2 Καὶ οἱ προφηταὶ εὐδοκοῦσιν εἰς εσάς· οἱ προφηταὶ εὐδοκοῦσιν εἰς εσάς· οἱ προφηταὶ εὐδοκοῦσιν εἰς εσάς· οἱ προφηταὶ εὐδοκοῦσιν εἰς εσάς· οἱ προφηταὶ εὐδοκοῦσιν εἰς εσάς· οἱ προφηταὶ εὐδοκοῦσιν εἰς εσάς· οἱ προφηταὶ εὐδοκοῦσιν εἰς εσάς.
θέλω σε αφανίσει· απεκαμον ελεων. 7 Καὶ θέλω εκλικμησεὶ αὐτοὺς μὲ τὸ λικμητήριον ἐν ταῖς πυλαίς τῆς γῆς· θέλω ατεκνώσει εἰς τοὺς ὀδὸν αὐτῶν. 8 Αἱ χρήσιμοι αὐτῶν εὐπλοῦσθησαν εὐνοποιοῦσιν μω ὑπὲρ τὴν αἰμον τῆς θάλασσης· εφέρα ἐπ' αὐτοὺς, επὶ τὰς μητέρας τῶν νεῶν, λεπιλατην ἐν μεσημβρία ἐπεφέρε ἐπ' αὐτὰς εξαιρέως ταραχὰς καὶ τρομοῦν. 9 Ἐκεῖνη, ἡ προφετήσειν εἶπεν, ἀπέκαμε, παρέδωκε τὸ πνεῦμα· ὁ λίπος αὐτῆς εὕψει, ἐνώ, ἡ πτερική κατηχοῦσθη καὶ εὐπλοῦσθη· τὸ δὲ ὑπολογούμενον αὐτῶν, θέλω παραδώσει εἰς τὴν μαχαίραν πρὸς τῶν εχθρῶν αὐτῶν, λέγει Κυρίος. 10 Ὁ Κυρίος λέγει, Ἐπιστρέψατε κυρίου πρὸς τὸν εχθρόν μετὰ τὴν καταδιωκομένον· ὁ Κυρίος λέγει ἐπὶ αὐτούς· ἐν τῇ αἰμον τῆς γῆς· θέλω αποθανόμενον· τὸ δὲ ὑπολογούμενον αὐτῶν, θέλω αποθανεῖται ἐν τῇ αἰμον τῆς γῆς· καὶ ἐκεῖνη, ἡ προφετήσεις εἰς τὴν αἰμον τῆς γῆς, θέλω αφανίσει τὸν λαὸν μου, διότι δὲν επιστρέψωσιν απὸ τῶν ὀδὸν αὐτῶν.

Chapter 16

1 Καὶ εγεῖ πρὸς εἰς τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· "Ὑπολογούμενον· μὴ λαβής εἰς τὴν σεαυτοὺς γυναῖκας· μὴ γεννήσεις εἰς τὸν γην καὶ παῖδας· τὸ δὲ ὑπολογοῦμενον αὐτῶν, διότι δὲν εἰσται διὰ τοῦ πατρὸς τοῦ αὐτοῦ· διότι δὲν ἐστὶν διὰ τὸν αὐτόν· καὶ ἐκεῖνος ἐστὶν διὰ τοῦ πατρὸς τοῦ αὐτοῦ. 2 ᾿Ο Κυρίος λέγει· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν λόγον τοῦ αὐτοῦ· εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 3 Ἐκεῖνοι λέγει τὴν προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 4 Ἐς τῆς προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 5 Ἐς τῆς προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 6 Ἐς τῆς προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 7 Ἐς τῆς προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 8 Ἐς τῆς προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 9 Ἐς τῆς προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 10 Ἐς τῆς προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 11 Ἐς τῆς προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 12 Ἐς τῆς προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 13 Ἐς τῆς προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 14 Ἐς τῆς προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 15 Ἐς τῆς προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 16 Ἐς τῆς προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 17 Ἐς τῆς προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 18 Ἐς τῆς προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 19 Ἐς τῆς προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 20 Ἐς τῆς προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν. 21 Ἐς τῆς προφετήσεις· "Εὰν εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν· εἰστατίθη πρὸς τὸν αὐτόν.
και τα πτωματα αυτων θελουσι εισθαι τροφη εις τα πετεινα του ουρανου και εις τα θηρια της
γης. 5Διοτι ουτω λεγει Κυριος· Μη εισελθης εις οικον πενθους και μη υπαγης να πενθησης μηδε
να συγκλαυσης αυτους· διοτι αφηρεσα την ειρηνην μου απο του λαου τουτου, λεγει Κυριος, το
ελεος και τους οικτιρμους. 6Και θελουσιν αποθανει μεγαλοι και μικροι εν τη γη ταυτη· δεν
θελουσι ταφη ουδε θελουσι κλαυσει αυτους ουδε θελουσι διαμοιρασει αρτον εις το πενθος προς
παρηγοριαν αυτων δια τον τεθνεωτα, ουδε θελουσι δια τον πατερα αυτων η
dia την μητερα αυτων. 7Και δεν θελεις εισελθεις εις οικον πενθους και μη υπαγης να πενθησης μηδε
αυτων δια να φαγης και να πιης. 8Διοτι ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων, ο Θεος του Ισραηλ
Ιδου, εγω θελω παυσει απο του τοπου τουτου, ενωπιον των οφθαλμων υμων και εν ταις ημεραις
υμων, την χαρα της χαρας και την ψυγην της ψυγης, την ψυγην του νυμφιου και την
ψυγην της νυμφης. 9Και οταν αναγγειλης προς τον λαον τουτον παντας τουτους λογους,
dia τον τεθνεωτα, ουδε θελουσι δια τον πατερα αυτων η
toν νομον μου δεν εφυλαξαν· 10Και ειπωσι προς σε, Δια τι ο Κυριος επροφερεν απαν
tο τομου δια τον τεθνεωτα, ουδε θελουσι δια την μητερα αυτων.
11Τοτε θελεις ειπει προς αυτους, Επειδη με εγκατελιπον οι πατερες υμων, λεγει Κυριος, και υπηγα
οπισω θεων και ελατρευσαν αυτους και προσεκυνησαν αυτους και εγκατελιπον εμε και
τον νομον μου δεν εφυλαξαν εμε· 13dia touto θελω αποστειλει υμας απο της γης ταυτης, εις την
dημαρτηματος αυτων· και νυκτα· διοτι δεν θελω αποστειλει αυτους απο της 
14Die touto idou, ερχονται ημεραι, λεγει Κυριος, και δεν θελουσιν ειπει 
pleroi, Zη Κυριος, αλλα, Ζη Κυριος, οστις ανηγαγε τους ιοις 
γης Αιγυπτου, 15αλλα, Ζη Κυριος, οστις ανηγαγε τους ιοις 
ηγε Αιγυπτου, και θελω επαναφερει αυτους παλιν εις την 
γην αυτων, την οποιαν εδωκα εις 
16ιδου, θελω αποστειλει αλιεις και αλιεις, λεγει Κυριος, και θελουσιν αλιεις αυτους· και μετα ταυτα 
θελουσιν αλιεις, λεγει Κυριος, και θελουσιν αλιεις αυτους· και μετα 
17Διοτι οι οφθαλμοι μου 
eiναι επι πασας τας οδους αυτων· δεν ειναι κεκρυμμεναι απο του προσωπου μου ουδε 
18Και πρωτον θελω ανταπωδωσει 
dιπλα την ανομιαν αυτων και την αμαρτιαν αυτων· διοτι εμιαναν την γην μου με τα 
19Κυριε, δυναμις μου και φρουριον μου και καταφυ 
20Δια τουτο, ιδου, θελω καμει αυτους ταυτην την φοραν να γνωρισωσι, 
21Die touto, idou, θελω καμει αυτους ταυτην την 
γην μου, και την δυναμιν μου, και θελουσι γνωρισει στι 
to oνομα μου ειναι ο Κυριος.
Chapter 17

1 Ἡ αμαρτία τοῦ Ιουδα εἰναι γεγραμμενη με γραφιδα σιδηραν, με ονυχα αδαμαντινον, ενεχαραχθη επι της πλακος της καρδιας αυτων και επι των κερατων των θυσιαστηριων· ὑμεν δεν εγνωρισα· διοτι πυρ εξηψατε εν τω θυμω μου, την ημεραν την οποιαν δεν θελει εισθαι ως η αγριομυρικη εν ερημω.

2 Ουτω λεγει Κυριος· Επικαταρατος ο ανθρωπος, οστις ελπιζει επι ανθρωπον και καμνει σαρκα βραχιονα αυτου και του οποιου η καρδια απομακρυνεται απο του Κυριου.

3 Διοτι θελει εισθαι ως δενδρον πεφυτευμενον πλησιον των υδατων, το οποιον εξαπλονει τας ριζας αυτου πλησιον του ποταμου, και δεν θελει ιδει οταν ερχηται το καυμα αλλα το φυλλον αυτου θελει θαλλει· και δεν θελει μεριμνησει εν τω ετει της ανομβριας ουδε θελει παυσει απο του να καμνη καρπον.

4 Η καρδια ειναι απατηλη υπερ παντα και σφοδρα διεφθαρμενη· τις δυναται να γνωριση αυτην; Εγω ο Κυριος εξεταζω την καρδιαν, δοκιμαζω τους νεφρους, δια να δωσω εις εκαστον κατα τις οδους αυτου, κατα τον καρπον των εργων αυτου.

5 Καθως η περδιξ η επωαζουσα και μη νεοσσευουσα, ουτως ο αποκτων πλουτη αδικως θελει αφησει αυτα εις το ημισυ των ημερων αυτου και εις τα εσχατα αυτου θελει εισθαι αφρων.

6 Θρονος δοξης υψωμενος εξ αρχης ειναι ο τοπος του αγιαστηριου ημων. Κυριε, η ελπις του Ισραηλ, παντες οι εγκαταλειποντες σε θελουσι καταισχυνθη και οι αποσταται εμου θελουσι γραφθη εν τη γη· διοτι εγκατελιπον τον Κυριον, την πηγην των ζωντων υδατων. Ιασαι με, Κυριε, και θελω ιαθη· σωσον με και θελω σωθη· διοτι συ εισαι το καυχημα μου· Ιδου, ουτοι λεγουσι προς εμε, Που ο λογος του Κυριου; ας ελθη τωρα.

868
πατερας υμων· 23δεν υπηκουσαν ωμως ουδε εκλιναν το ωτιον αυτων, αλλ' εσκληρυναν τον
τραχηλον αυτων δια να μη ακουσωσι και δια να μη δεχθωσι νουθεσιαν. 24Αλλ' εαν υπακουσητε
εις εμε, λεγει Κυριος, ωστε να μη εμβιβαζητε φορτιον δια των πυλων της πολεως ταυτης την
ημεραν του σαββατου, αλλα να αγιαζητε την ημεραν του σαββατου μη καμινοντες εν αυτη μηδεμιαν
εργασιαν· 25τοτε θελουσι εισελθει δια των πυλων της πολεως ταυτης βασιλεις και αρχοντες
καθημενοι επι του θρονου του Δαβιδ, εποχουμενοι επι αμαξας και αρχοντες
αυτων, οι ανδρες Ιουδα και καθως επι της Ιερουσαλημ· και η πολις αυτη θελει κατασχεθαι εις
tον αιωνα. 26Και θελουσι ελθει εκ των πωλων Ιουδα και εκ των ορεων και εκ του νοτου, φεροντες
ολοκαυτωματα και θυσιας και προσφορας εις τον οικον του Κυριου.

Chapter 18

1Ο λογος ο γενομενος προς Ιερεμιαν παρα Κυριου, λεγων,
2Σηκωθητι και καταβηθι εις τον
οικον του κεραμεως, και εκει θελω σε καμει να ακουσης τους λογους μου. 3Τοτε κατεβην εις τον
οικον του κεραμεως, και ιδου, ειργαζετο εργον επι τους τροχους.
4Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων,
5Οικος Ισραηλ, δεν
dυναμαι να καμω εις εσας, καθως ο κεραμευς; λεγει Κυριος. Ιδου, ως ο πηλος εν τη χειρι
του κεραμεως, ουτω σεις, οικος Ισραηλ, εισθε εν τη χειρι μου.
6Εν τη στιγμη, καθ' ην ηθελον
λαλησει κατα εθνους η κατα βασιλειας, δια να εκριζωσω και να κατασκαψω και να καταστρεψω,
7εαν το εθνος εκεινο, κατα του οποιου ελαλησα, επιστρεψη απο της κακιας αυτου, θελω μετανοησει
περι του κακου, τοτε θελουσι εγγατοναν να καμω εις αυτο. 8Εις ματην· διοτι οπισω των διαβουλιων ημων
θελομεν περιπατει και εκαστος τας ορεξεις της καρδιας αυτου της πονηρας θελομεν πραττει.
9Δια
tουτο ουτω λεγει Κυριος· Ερωτησατε τωρα μεταξυ των εθνων, τις ηκουσε τοιαυτα; η παρθενος
του Ισραηλ εκαμε φρικτα σφοδρα.
10Θελει τις αφησει τον χιονωδη Λιβανον δια τον βραχον της
πεδιαδος; η θελουσιν εγκαταλιπει τα δροσερα εκρεοντα υδατα δια τα μακροθεν ερχομενα; 11Αλλ'
ο λαος μου ελησμονησεν εμε, εθυμιασεν εις την ματαιοτητα και προσεκοψαν εν ταις οδοις αυτων, ταις αιωνιοις τριβοις, δια να περιπατωσιν εν τριβοις οδου μη εξομαλισμενης· 16δια να καταστησωσι την γην αυτων ερημωσιν και χλευασμον αιωνιον· πας ο διαβαινων δι' αυτης θελει μενει εκθαμβος και σειει την κεφαλην αυτου. 17Θελω διασκορπισει αυτους εμπροσθεν του εχθρου ως καυστικος ανεμος· θελω δειξει εις αυτους νωτα και ουχι προσωπον εν τη ημερα της συμφορας αυτων. 18Τοτε ειπον, Ελθετε και ας συμβουλευθωμεν βουλας κατα του Ιερεμιου· διοτι νομος δεν θελει χαθη απο ιερεως ουδε βουλη απο σοφου ουδε λογος απο προφητου· ελθετε και ας παταξωμεν αυτον με την γλωσσαν και ας μη προσεξωμεν εις μηδενα των λογων αυτου. 19Προσεξον εις εμε, Κυριε, και ακουσον την φωνην των διαφιλονεικουντων με εμε. 20Θελει ανταποδοθη κακον αντι καλου; διοτι εσκαψαν λακκον δια την ψυχην μου. Ενθυμηθητι οτι εσταθην ενωπιον σου δια να λαλησω υπερ αυτων αγαθα, δια να αποστρεψω τον θυμον σου απ' αυτων. 21Δια τουτο παραδος τους υιους αυτων εις την πειναν και δος αυτους εις χειρας μαχαιρας, και ας γεινωσιν αι γυναικες αυτων ατεκνοι και χηραι· και οι ανδρες αυτων ας θανατωθωσιν· οι νεανισκοι αυτων ας πεσωσι δια μαχαιρας εν τη μαχη.

Chapter 19

1Ουτω λεγει Κυριος· Υπαγε και αποκτησον λαγηνον πηλινην κεραμεως, και φερε τινας εκ των πρεσβυτερων του λαου και εκ των πρεσβυτερων των ιερεων· 2και εξελθε εις την φαραγγα του υιου Εννομ, την πλησιον της εισοδου της ανατολικης πυλης, και διακηρυξον εκει τους λογους, τους οποιους θελει προς σε. 3Και ειπε, Ακουσατε τον λογον του Κυριου, βασιλεις Ιουδα και κατοικοι της Ιερουσαλημ. Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων, ο Θεος του Ισραηλ· Ιδου, θελω φερει επι τον τοπον τουτον κακα, τα οποια παντος ακουοντος ηχησει τα ωτα αυτου. 4Διοτι εγκατελιπον εμε και εβεβηλωσαν τον τοπον τουτον και εθυμιασαν εν αυτω εις αλλους θεους, τους οποιους δεν εγνωρισαν, αυτοι και οι πατερες αυτων και οι βασιλεις Ιουδα, και εγεμισαν τον τοπον απο αιματος αθωων. 5Και ωκοδομησαν τους υψηλους τοπους του Βααλ, δια να καιωσι τους υιους αυτων εν πυρι, ολοκαυτωματα προς τον Βααλ· το οποιον δεν προσεταξα ουδε ελαλησα ουδε ανεβη επι την καρδιαν μου. 6Δια τουτο, ιδου, ερχονται ημεραι, λεγει Κυριος, και ο τοπος αυτος δεν θελει καλεισθαι πλεον Τοφεθ ουδε Φαραγξ του υιου Εννομ, αλλ' Η φαραγξ της σφαγης. 7Και θελω καιρως να καταστραφωσιν ενωπιον σου· ενεργησον κατ' αυτων εν τω καιρω του θυμου σου.
πας ο διαβαινων δι' αυτης θελει μενει εκθαμβος και θελει συριξει δια πασας τας πληγας αυτης. 
9 και θελω καμει αυτους να φαγωσι την σαρκα των υιων αυτων και την σαρκα των θυγατερων 
αυτων, και θελουσι φαγει εκαστος την σαρκα του φιλου αυτου εν τη πολιορκια και στενοχωρια, 
με την οποιαν οι εχθροι αυτων και οι ζητουντες την ζωην αυτων θελουσι στενοχωρησει αυτους. 
10 Τοτε θελεισ συντριψει την λαγηνον εμπροσθεν των ανδρων των εξελθοντων μετα σου. 11 και 
θελεις ειπει προς αυτους, Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων. Ουτω θελω συντριψει τον λαον 
τουτον και την πολιν ταυτην, καθως συντριβει τις το αγγειον του κεραμεως, το οποιον δεν δυναται 
να διορθωση πλεον· και θελουσι θαπτει αυτους εν Τοφεθ, εωσου να μη υπαρχη τοπος εις ταφην. 
12 Ουτω θελω καμει εις τον τοπον τουτον, λεγει Κυριος, και εις τους κατοικους αυτου, και θελω 
καμει την πολιν ταυτην ως την Τοφεθ. 13 και οι οικοι της Ιερουσαλημ και οι οικοι των βασιλεων 
του Ιουδα θελουσι μιανθη, καθως ο τοπος της Τοφεθ· μετα πασων των οικιων, επι των δωματων 
tων οποιων εθυμιασαν προς απασαν την στρατιαν του ουρανου και εκαμαν σπονδας εις αλλους 
θεους.

Chapter 20

1 Ο δε Πασχωρ, ο υιος του Ιμμηρ ο ιερευς, ο και προισταμενος εν τω οικω του Κυριου, ηκουσε 
τον Ιερεμιαν προφητευοντα τους λογους τουτους. 2 Και επαταξεν ο Πασχωρ Ιερεμιαν τον προφητην 
και εβαλεν αυτον εις το δεσμωτηριον το εν τη ανω πυλη του Βενιαμιν, το εν τω οικω του Κυριου. 
3 Και την επαυριον εξηγαγεν ο Πασχωρ τον Ιερεμιαν εκ του δεσμωτηριου. Και ο Ιερεμις ειπε προς 
αυτον, Ο Κυριος δεν εκαλεσε το ονομα σου Πασχωρ, αλλα Μαγορ-μισσαβι. 4 Διοτι ουτω λεγει 
Κυριος· Ιδου, θελω σε καμει τρομον εις σεαυτον και εις παντας τους φιλους σου, και καταστε 
σεαυτον εις τον χειρα του βασιλεως της Βαβυλωνος, και θελει φερει αυτους αιχμαλωτους 
eiς την Βαβυλωνα και θελει παταξει αυτους εν μαχαιρα. 5 Και θελω δωσει πασαν την δυναμιν 
tης πολεως ταυτης και παντας τους κοπους αυτης και παντας τους πολυτιμας αυτης και παντας τους 
θησαυρους των βασιλεων Ιουδα θελω δωσει εις την χειρα του βασιλεως της Βαβυλωνα, και θελει 
φερει αυτους αιχμαλωτους εις την Βαβυλωνα και θελει παταξει αυτους εν μαχαιρα.

7 Και θελω δωσει πασαν την δυναμιν της πολεως ταυτης και παντας τους κοπους αυτης και παντα 
tα πολυτιμα αυτης και παντας τους θησαυρους των βασιλεων Ιουδα παντα τον Ιουδαν εις την 
χειρα της βασιλεως της Βαβυλωνα, και θελει σε καμει τρομον εις σεαυτον και εις παντας τους 
φιλους σου, και θελουσι σε καμει τρομον εις σεαυτον και εις παντας τους φιλους σου, και θελουσι 
σε καμει τρομον εις σεαυτον και εις παντας τους φιλους σου. 8 Και ου Πασχωρ, και 
παντες οι κατοικουντες εν τω οικω σου, θελετε υπαγει εις αιχμαλωσιαν· και θελες ελθει εις την 
Βαβυλωνα, και εκει θελεις αποδανει και εκει θελεις ταφη, και εκει θελεις αποδανει και εκει 
θελεις ταφη, σου, και παντες οι φιλοι σου, εις τους οποιους προφητευοσα πεμβως. 9 Κυριε, με εδελεασας 
και εδελεασθηνεις επερισχυος κατευθυνεις εις την ημεραν παντες με εμπαιζουσι. 10 Διοτι αφοε 
ηνοιξα στομα, βοω, φωναζω βιαν και αρπαγην· θεον ο λογος του Κυριου ειπεν εις εμε προς 
oneisismon και
πρὸς χλευασμὸν ολὴν τὴν ἡμέραν. Ἡ ἡμέρα ἦν πλεον εἰς τῷ οὐνοματὶ αὐτοῦ ὡς χαλινων ἐμαυτὸν καὶ δὴ δυναμήν πλεον. Τι πρὸς χλευασμὸν ολὴν τὴν ἡμέραν. Ἡ ἡμέρα ἦν πλεον εἰς τῷ οὐνοματὶ αὐτοῦ ὡς χαλινων ἐμαυτὸν καὶ δὴ δυναμήν πλεον. 

Ἱερεμίαν περὶ αὐτοῦ μὲν ἢπι περὶ χλευασμὸν ολὴν τὴν ἡμέραν. Ἡ ἡμέρα ἦν πλεον εἰς τῷ οὐνοματὶ αὐτοῦ ὡς χαλινων ἐμαυτὸν καὶ δὴ δυναμήν πλεον. Τι πρὸς χλευασμὸν ολὴν τὴν ἡμέραν. Ἡ ἡμέρα ἦν πλεον εἰς τῷ οὐνοματὶ αὐτοῦ ὡς χαλινων ἐμαυτὸν καὶ δὴ δυναμήν πλεον. 

Καὶ εἶπα, Δεν θέλω αναφέρει περὶ αὐτοῦ οὐδὲ θέλω λαλήσει πλεον εἰς τῷ οὐνοματὶ αὐτοῦ ὡς χαλινων ἐμαυτὸν καὶ δὴ δυναμήν πλεον. 

Διότι ἠκούσα υβρῖν παρὰ πολλῶν· τρόμος πανταχόθεν· καὶ εἶπον, Καὶ θέλω να περιπλούσης εναντίον αὐτοῦ καὶ εκδικήσῃ κατ' αὐτοῦ. 

Διότι ἠκούσα υβρῖν παρὰ πολλῶν· τρόμος πανταχόθεν· καὶ εἶπον, Καὶ θέλω να περιπλούσης εναντίον αὐτοῦ καὶ εκδικήσῃ κατ' αὐτοῦ. 

11 Ἀλλ' ὁ Κύριος εἶναι μετ' εμοῦ ὡς ἱσχυρὸς πολεμίστης· διὰ τούτο οἱ δικαιοῦμεν οὐθεν δὲ θάνατος. 

12 Κύριε τῶν δυνάμεων, ὁ δοκιμάζων τὸν δικαίον, ὁ βλέπων τοὺς νεφρούς καὶ τὴν καρδίαν, ὁ ἴσως καταισχύνῃ σφόδρα· διότι δὲν ενοησαν· ἡ αἰώνιος αἰσχύνη αὐτῶν δὴν θελεῖ λησμονῆ. 

13 Ψαλλετε εἰς τὸν Κύριον, ἀινειτε τὸν Κύριον· διότι ἠλευθερώσε τὴν ψυχὴν τοῦ πτωχοῦ εἰς χειρα τοῦ πονηρέων. 

14 Ἑπικαταράτος ἡ ἡμέρα, κατὰ τὴν ἐγέννησαν· ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν μητάραν ἐγέννησαν, ἵνα μη τῇ ἡμέρᾳ εὐλογηθῇ.
αυτούς εν στοματι μαχαιρας· δεν θελει φεισθη αυτούς ουδε θελει οικτειρει ουδε θελει σπλαγχνισθη αυτούς. 8 Και προς τον λαον τουτον θελεις ειπει, Ουτω λεγει Κυριος· Ιδου, εθεσα ενωπιον σας την οδον της ζωης και την οδον του θανατου. 9 Όσις καθηται εν τη πολει ταυτη, θελει αποθανει υπο μαχαιρας και υπο πεινης και υπο λοιμου· αλλ' οσις εξελθη και προχωρηση προς τους Χαλδαιους οιτινες σας πολιορκουσι, θελει ζησει και η ζωη αυτου θελει εισθαι ως λαφυρον εις αυτον. 10 Διοτι εστησα το προσωπον μου εναντιον της πολεως ταυτης προς κακον και ουχι προς καλον, λεγει Κυριος· θελει παραδοθη εις την χειρα του βασιλεως της Βαβυλωνος και θελει κατακαυσει αυτην εν πυρι.

11 Περι δε του οικου του βασιλεως του Ιουδα, ειπε, Ακουσατε τον λογον του Κυριου· 12 οικος Δαβιδ, ουτω λεγει Κυριος· Κρινετε κρισιν το πρωι και ελευθερονετε τον γεγυμνωμενον εκ της χειρος του δυναστου, μηποτε η οργη μου εξελθη ως πυρ και εκκαυθη, χωρις να υπαρχη ο σβεσων, εξ αιτιας της κακιας των εργων σας.

13 Ιδου, εγω ειμαι εναντιον εις σε, λεγει Κυριος, την καθημενην εν τη κοιλαδι και εν τω βραχω της πεδιαδος, εναντιον εις εσας τους λεγοντας, Τις θελει καταβη εναντιον ημων, η τις θελει εισελθει εις τις κατοικιας ημων; 14 Και θελω σας τιμωρησει κατα τον καρπον των εργων σας, λεγει Κυριος· και θελω αναψει πυρ εν τω δασει αυτης και θελει καταφαγει παντα τα περιξ αυτης.

Chapter 22

1 Ουτω λεγει Κυριος· Καταβηθι εις τον οικον του βασιλεως του Ιουδα και λαλησον εκει τον λογον τουτον, 2 και ειπε, Ακουσον τον λογον του Κυριου, βασιλευ του Ιουδα, ο καθημενος επι του θρονου του Δαβιδ, συ και οι δουλοι σου και ο λαος σου, οι εισερχομενοι δια των πυλων τουτων· 3 Ουτω λεγει Κυριος· Καμνετε κρισιν και δικαιοσυνην και ελευθερονετε τον γεγυμνωμενον εκ της χειρος του δυναστου· και μη αδικειτε μηδε καταδυναστευετε τον ξενον, τον ορφανον και την χηραν και αιμα αθωον μη χυνετε εν τω τοπω τουτω.

4 Διοτι εαν τωοντι καμνητε τον λογον τουτον, τοτε θελουσιν εισελθει δια των πυλων του οικου τουτου βασιλεις καθημενοι επι του θρονου του Δαβιδ, εποχουμενοι επι αμαξων και ιππων, αυτοι και οι δουλοι αυτων και ο λαος αυτων. 5 Αλλ' εαν δεν ακουσητε τους λογους τουτους, ομνυω εις εμαυτον, λεγει Κυριος, οτι ο οικος ουτος θελει κατασταθη ερημος.

6 Διοτι ουτω λεγει Κυριος προς τον οικον του βασιλεως του Ιουδα. Συ εισαι Γαλααδ εις εμε και κορυφη του Λιβανου· αλλα θελω σε καταστησει ερημιαν, πολεις ακατοικητους. 7 Και θελω ετοιμασει εναντιον σου εξολοθρευτας, εκαστον μετα των οπλων αυτου· και θελουσι κατακοψει τας εκλεκτας κεδρους σου και ριψει εις το πυρ.

8 Και πολλα εθνη θελουσι δια της πολεως ταυτης και θελουσιν ειπει εκαστος προς τον πλησιον αυτου, Δια τι ο Κυριος εκαμεν ουτως εις αυτου την μεγαλην πολιν; 9 Και θελουσιν αποκριθη, Διοτι εγκατελιπον την διαθηκην Κυριου του Θεου αυτων και προσεκυνησαν αλλους θεους και ελατρευσαν αυτους. 10 Μη κλαιετε τον αποθανοντα και μη θρηνειτε αυτον· κλαυσατε πικρως τον εξερχομενον, διοτι δεν θελει επιστρεψει πλεον και ιδει την γην της γεννησεως αυτου. 11 Διοτι ουτω λεγει Κυριος περι του Σαλλουμ, υιου του Ιωσιου, βασιλεως του Ιουδα, του βασιλευνοντος αντι Ιωσιου του πατρος αυτου,
οστις εξηλθεν εκ του τοπου τουτου· Δεν θελει επιστρεψει εκει πλεον, 12αλλα θελει αποθανει εν τω τοπω οπου εφεραν αυτον αιχμαλωτον, και δεν θελει ιδει πλεον την γην ταυτην. 13ΟυαΙ εις τον οικοδομουντα τον οικον αυτου σου εις ευθυτητι, και τον μεταχειριζομενον την εργασιαν του πλησιον αυτου αμισθι και μη αποδιδοντα εις αυτον τον μισθον τον κοπου, 14τον λεγοντα, Θελω οικοδομησει εις εμαυτον οικον μεγαν και ευρυχωρα, και ανοιγοντα εις εαυτον παραθυρα και στεγαζοντα με κεδρον και χρωματιζοντα με μιλτον. 15Θελεις βασιλευει, διοτι εγκλειει σεαυτον εις κεδρον; ο πατηρ σου δεν ετρωγε και επινε, και επειδη εκαμνε κρισιν και δικαιοσυνην, ευημερει; 16Εκρινε την κρισιν του πτωχου και του πενητος και τοτε ευημερει· δεν ητο τουτο να με γνωριζη; λεγει Κυριος. 17Αλλ' οι οφθαλμοι σου και η καρδια σου δειναι παρα εις την πλεονεξιαν σου και εις την δυναστειαν και εις την βιαν, δια να καμνης ταυτα. 18Ο ανεμος θελει καταβοσκησει παντας τους ποιμενας σου και οι ερασται σου θελουσιν υπαγει εις αιχμαλωσιαν· τοτε, ναι, θελεις αισχυνθη και εντραπη δια πασας τας ασεβειας σου. 19Συ ητις κατοικεις εν τω Λιβανω, ητις καμνεις την φωλεαν σου εν ταις κεδροις, ποσον αξιοθρηνητος θελεις εισθαι, εις την οποιαν δεν εγεννηθητε, εις την γην ξενην, εις την γην των Χαλδαιων. 20Και θελω απορριψει σε και την μητερα σου, ητις σε εγεννησεν, εις τον οποιον δεν εγεννηθητε, και εκει θελεις να επιστρεψωσιν, εκει δεν θελουσιν επιστρεψει.
Ουαι εις τους ποιμενας τους φθειροντας και διασκορπιζοντας τα προβατα της βοσκης μου, λεγει Κυριος. 

1 Δια τοτου ουτω λεγει Κυριος, ο Θεος του Ισραηλ, κατα των ποιμενων, οιτινες ποιμαινουσι τον λαον μου. Σεις διεσκορπισατε τα προβατα μου και απεδιωξατε αυτα και δεν επεσκεφθητε αυτα· ευγ θελω επισκεφθηνα εφ' υμας την κακιαν των εργων υμων, λεγει Κυριος. 

2 Και εις τον θελο συναξη παλιν εις τας βοσκας αυτων, και θελουσι καρποφορησει και πληθυνθη. 

3 Και εγω θελω συναξει το υπολοιπον των προβατων μου εκ παντων των τοπων, οπου εδιωξα αυτα, και θελουσι κατοικησει επι την κακιαν των εργων υμων, λεγει Κυριος. 

4 Και θελω καταστησει ποιμενας επ' αυτα και θελουσι ποιμαινει αυτα· και δεν θελουσι φοβηθη πλεον ουδε τρομαξει ουδε εκλειψει, λεγει Κυριος. 

5 Ιδου, ερχονται ημεραι, λεγει Κυριος, και θελω ανεγειρει εις τον Δαβιδ βλαστον δικαιον, και βασιλευς θελει βασιλευσει και ευημερησει και εκτελεσει κρισιν και δικαιοσυνην επι της γης. 

6 Εν ταις ημεραις αυτου ο Ιουδας θελει σωθη και ο Ισραηλ θελει κατοικησει εν ασφαλει· και τουτο ειναι το ονομα αυτου, με το οποιον θελει ονομασθη, Ο Κυριος η δικαιοσυνη ημων. 

7 Δια τουτο, ιδου, ερχονται ημεραι, λεγει Κυριος, και δεν θελουσιν ειπει πλεον, Ζη ο Κυριος, οστις ανηγαγε τους υιους Ισραηλ εκ γης Αιγυπτου· 

8 αλλα, Ζη ο Κυριος, οστις ανηγαγε και οστις εφερε το σπερμα του οικου Ισραηλ εκ της γης του βορρα και εκ παντων των τοπων, οπου ειχα διωξει αυτους· και θελουσι κατοικησει εν τη γη αυτων. 

9 Ενεκεν των προφητων η καρδια μου συντριβεται εντος μου· σαλευονται παντα τα οστα μου· ειμαι ως ανθρωπος μεθυων και ως ανθρωπος συνεχομενος υπο οινου, εξ αιτιας του Κυριου και εξ αιτιας των λογων της αγιοτητος αυτου. 

10 Διοτι η γη ειναι πληρης μοιχων· διοτι εξ αιτιας του ορκου πενθει η γη· εξηρανθησαν αι βοσκαι της ερημου και η οδος αυτων εγεινε πονηρα και η δυναμις αυτων αδικος. 

11 Διοτι και ο προφητης και ο ιερευς εμολυνθησαν· ναι, εν τω οικω μου ευρηκα τας ασεβειας αυτων, λεγει Κυριος. 

12 Δια τουτο η οδος αυτων θελει εισθαι εις αυτους ως ολισθημα εν τω σκοτει· θελουσιν ωθηθη και πεσει εν αυτη· διοτι θελω φερει κακον επ' αυτους εν τω ενιαυτω της επισκεψεως αυτων, λεγει Κυριος. 

13 Ειδον μεν αφροσυνην εν τοις προφηταις της Σαμαρειας. 

14 Προεφητευσαν δια του Βααλ και επλανων τον λαον μου τον Ισραηλ. 

15 Αλλ' εν τοις προφηταις της Ιερουσαλημ ειδον φρικην· μοιχευουσι και περιπατουσιν εν ψευδει και ενισχυουσι τας χειρας των κακουργων, ωστε ουδεις επιστρεφει απο της κακιας αυτου· παντες ουτοι ειναι εις εμε ως Σοδομα και οι κατοικοι αυτης ως Γομορρα. 

16 Δια τουτο ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων· Ιδου, εγω θελω ψωμισει αυτους αψινθιον και θελω ποτισει αυτους υδωρ χολης· διοτι εκ των προφητων της Ιερουσαλημ έξηλθην ο μολυσμος εις απαντα τον τοπον. 

17 Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων· Μη ακουετε τους λογους των προφητων των προφητευοντων εις εσας· ουτοι σας καμνουσι ματαιους· λαλουσιν ορασεις απο της καρδιας αυτου, ουχι απο στοματος Κυριου. 

18 Λεγουσι παντοτε προς τους καταφρονουντας με, Ο Κυριος ειπεν, Ειρηνη θελει εισθαι εις εσας· και λεγουσι προς παντα περιπατουντα κατα τας ορεξεις της καρδιας αυτου, Δεν θελει ελθει κακον εφ' υμας·
προφητας τουτους και αυτοι ετρεξαν· δεν ελαλησα προς αυτους και αυτοι προεφητευσαν· 22' αλλ' εαν ηθελον παρασταθει εν τη βουλη μου, τοτε ηθελον καμει τον λαον μου να ακουση τους λογους μου, και ηθελον αποστρεψει αυτους απο της πονης αδου αυτων και απο της κακιας των εργων αυτων. 23' Θεος εγγυθεν ειμαι αιων, λεγει Κυριος, και ουχι Θεος μακροθεν; 24' Δυναται τις να κρυφθη
dεν ειναι τον ουρανον και την γην; λεγει Κυριος. Δεν πληρω εγω τον ουρανον και την
gην; λεγει Κυριος. 25' Ηκουσα τι λεγουσιν οι προφηται, οι προφητευοντες εν τω ονοματι μου ψευδος, λεγοντες, Ειδον ενυπνιον, ειδον ενυπνιον. 26' Θεος εγγυθεν ειμαι εγω, λεγει Κυριος, και ουχι Θεος μακροθεν; 27' Οι αυτοι διηγουνται αυτα και διηγουνται αυτα καθως ελησμονησαν οι πατερες αυτων το ονομα μου δια την Βααλ. 28' Ναι, προφητευουσι τας απατας της καρδιας αυτων· 29' οιτινες στοχαζονται να καμωσι τον λαον μου να λησμονηση το ονομα μου, δια των ενυπνιων αυτων τα οποια διηγουνται εκαστος προς τον πλησιον αυτου, καθως ελησμονησαν οι πατερες αυτων
tο ονομα μου δια τον Βααλ. 28' Ο προφητης εις τον οποιον ειναι ενυπνιον, ας διηγηθη το ενυπνιον· και εκεινος, εις τον οποιον ειναι ο λογος μου, ας σφυρα κατασυντριβουσα τον βραχον; 30' Ναι, προφητευουσι τας απατας της καρδιας αυτων· 31' οιτινες στοχαζονται να καμωσι τον λαον μου να λησμονηση το ονομα μου, δια των ενυπνιων αυτων τα οποια διηγουνται εκαστος προς τον πλησιον αυτου, καθως ελησμονησαν οι πατερες αυτων το ονομα μου δια τον Βααλ. 30' Ο προφητης εις τον οποιον ειναι ενυπνιον, ας διηγηθη το ενυπνιον· και εκεινος, εις τον οποιον ειναι ο λογος μου, ας σφυρα κατασυντριβουσα τον βραχον; 31' Οι τον πλησιον αυτου, καθως ελησμονησαν οι πατερες αυτων το ονομα μου δια τον Βααλ. 30' Ο προφητης εις τον οποιον ειναι ενυπνιον, ας διηγηθη το ενυπνιον· και εκεινος, εις τον οποιον ειναι ο λογος μου, ας σφυρα κατασυντριβουσα τον βραχον; 31' Οι τον πλησιον αυτου, καθως ελησμονησαν οι πατερες αυτων το ονομα μου δια τον Βααλ. 30' Ο προφητης εις τον οποιον ειναι ενυπνιον, ας διηγηθη το ενυπνιον· και εκεινος, εις τον οποιον ειναι ο λογος μου, ας σφυρα κατασυντριβουσα τον βραχον; 31' Οι τον πλησιον αυτου, καθως ελησμονησαν οι πατερες αυτων το ονομα μου δια τον Βααλ. 30' Ο προφητης εις τον οποιον ειναι ενυπνιον, ας διηγηθη το ενυπνιον· και εκεινος, εις τον οποιον ειναι ο λογος μου, ας σφυρα κατασυντριβουσα τον βραχον; 31' Οι τον πλησιον αυτου, καθως ελησμονησαν οι πατερες αυτων το ονομα μου δια τον Βααλ. 30' Ο προφητης εις τον οποιον ειναι ενυπνιον, ας διηγηθη το ενυπνιον· και εκεινος, εις τον οποιον ειναι ο λογος μου, ας σφυρα κατασυντριβουσα τον βραχον; 31' Οι τον πλησιον αυτου, καθως ελησμονησαν οι πατερες αυτων το ονομα μου δια τον Βααλ.
Ο Κυριος εδειξεν εις εμε και ιδου, δυο καλαθοι συκων κειμενοι εμπροσθεν του ναου του Κυριου, αφοεις ημαλωτισε Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς της Βαβυλωνος Ιεχονιαν τον υιον του Ιωακειμ, βασιλεα του Ιουδα, και τους αρχοντας του Ιουδα και τους ξυλουργους και τους χαλκεις εξ Ιερουσαλημ και εφερεν αυτους εις την Βαβυλωνα. Ο καλαθος ο εις ειχε συκα καλλιστα, ως τα συκα τα πρωιμα· ο δε καλαθος αλλος συκα κακιστα, τα οποια δια την αχρειοτητα δεν ετρωγοντο. Και ειπε Κυριος προς εμε, Τι βλεπεις, Ιερεμια; Και ειπα, Συκα· τα συκα τα καλα ειναι καλλιστα, τα δε κακα κακιστα, ωστε δια την αχρειοτητα δεν τρωγονται.

Παλιν εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων,

Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· Καθως τα καλα ταυτα συκα, ουτω θελω επιμεληθη τους αιχμαλωτισθεντας εκ του Ιουδα, τους οποιους εξαπεστειλα εκ του τοπου τουτου εις την γην των Χαλδαιων δια καλον. Διοτι θελω επιστηριξει τους οφθαλμους μου επ' αυτους δια καλον, και θελω αποκαταστησει αυτους εν τη γη ταυτη και οικοδομησει αυτους και δεν θελω κατακρηνισει, και θελω φυτευσει αυτους και εκριζωσει.

Και θελω δωσει εις αυτους καρδιαν δια να με γνωρισωσιν, οτι εγω ειμαι ο Κυριος· και θελουσιν εισθαι λαος μου και εγω θελω εισθαι Θεος αυτων· διοτι θελουσιν επιτρεψει εις εμε εξ ολης καρδιας αυτων.

Και καθως τα συκα τα κακα, τα οποια δια την αχρειοτητα δεν τρωγονται, ουτω βεβαιως λεγει Κυριος, Ουτω θελω παραδωσει Σεδεκιαν τον βασιλεα του Ιουδα και τους μεγιστανας αυτου και το υπολοιπον της Ιερουσαλημ, το εναπολειφθεν εν τη γη ταυτη, και τους κατοικουντας εν τη γη της Αιγυπτου· και θελω παραδωσει αυτους εις διασποραν εις παντα τα βασιλεια της γης προς κακον, εις ονειδος και εις παροιμιαν, εις λοιδοριαν και εις καταραν, εν πασι τοις τοποις οπου θελω διωξει αυτους. Και θελω αποστειλει προς αυτους την μαχαιραν, την πειναν και τον λοιμον, εωσου αφανισθωσιν επανωθεν απο της γης, την οποιαν εδωκα εις αυτους και εις τους πατερας αυτων.

Chapter 25

Ο λογος ο γενομενος προς τον Ιερεμιαν περι παντος του λαου του Ιουδα εν τω τεταρτω ετει του Ιωακειμ υιου του Ιωσιου, βασιλεως του Ιουδα, το οποιον ητο το πρωτον ετος του Ναβουχοδονοσορ, βασιλεως της Βαβυλωνος· τον οποιον Ιερεμιας ο προφητης ελαλησε προς παντα τον λαον του Ιουδα και προς παντας τους κατοικους της Ιερουσαλημ, λεγων, Απο του δεκατου τριτου ετους του Ιωσιου· υιου του Αμων, βασιλεως του Ιουδα, εως της ημερας ταυτης, ητις ειναι το εικοστον τριτον ετος, ο λογος του Κυριου εγεινε προς εσας και ειπε ενεπρεπε εις εμε εξ ολης καρδιας αυτων. Αλλα δεν μου ηκουσατε, λεγει Κυριος· δια να με ακροασθητε. Και απεστειλε Κυριος προς εσας παντας τους δουλους αυτου τους προφητας, εγειρομενος πρωι και λαλων· και δεν ηκουσατε. Και απεστειλε Κυριος προς εσας παντας τους δουλους αυτου τους προφητας, εγειρομενος πρωι και λαλων· και δεν ηκουσατε. Και απεστειλε Κυριος προς εσας παντας τους δουλους αυτου τους προφητας, εγειρομενος πρωι και λαλων· και δεν ηκουσατε. Και απεστειλε Κυριος προς εσας παντας τους δουλους αυτου τους προφητας, εγειρομενος πρωι και λαλων· και δεν ηκουσατε.
παροργίστηκε με τα εργα των χειρών σας προς κακόν σας. 8 Δια τούτο ουτώ λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· Επειδή δεν ήκουσατε τους λόγους μου, 9 ἵδου, εγώ θελώ αποστείλει και λαβεί πασάς τας οικογένειας του βορρᾶ, λέγει Κύριος, και τον Ναβουχοδονοσόρ βασίλεα της Βαβυλώνος· τον δούλον μου, και θελώ φερεί αὐτούς ἐπὶ τὴν γην ταύτην καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικούς αὐτῆς καὶ ἐπὶ παντὰ ταῦτα τὰ εὐθὺ κούκλω, καὶ θελώ ἐξολοθρεύσει αὐτοὺς καὶ καταστήσει αὐτοὺς εἰκληξίν καὶ ερημώσεις αἰώνινοι. 10 Καὶ θελῶ αφαίρεσαι ἀπ’ αὐτῶν τὴν φωνὴν τῆς χαρᾶς καὶ τὴν φωνὴν τῆς εὐφροσυνῆς, τὴν φωνὴν τοῦ νύμφου καὶ τὴν φωνὴν τῆς νυμφῆς, τὸν ήχον τῶν μυλοπετρῶν καὶ τὸ φῶς τοῦ λυχνίου. 11 Καὶ πασὰ αὐτή ἡ γῆ θέλει εἰσθαί εἰς ερημώσιν, καὶ τὰς οἰκογενείας τοῦ βορρᾶ, λέγει Κύριος, καὶ τον Ναβουχοδονοσόρ βασιλέα τῆς Βαβυλώνος· τὸν δούλον μου, καὶ θέλω φέρει αὐτούς ἐπὶ τὴν γην ταυτῆν καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικούς αὐτῆς καὶ ἐπὶ παντὰ ταῦτα τὰς οἰκογενείας τοῦ βορρᾶ, λέγει Ἰερεμίας προεφήτευσε κατὰ πάντων τῶν εθνῶν.
δεν θελετε μεινει ατιμωρητοι, διοτι εγω θελω καλεσει μαχαιραν επι παντας τους κατοικους της γης, λεγει ο Κυριος των δυναμεων. 30 Δια τουτο, συ προφητευσον κατ' αυτων παντας τους λογους τουτους και ειπε προς αυτους, Ο Κυριος θελει βρυχησει εξ υψους και εκπεμψει την φωνην αυτου απο της κατοικιας της αγιοτητος κατα παντων των κατοικων της γης. 31 Θορυβος θελει φθασει εως των περατων της γης· διοτι ο Κυριος εχει κρισιν μετα των εθνων· αυτος διαδικαζεται μετα πασης σαρκος· θελει παντων των κατοικων της γης να παραδωσουν τους ασεβεις εις μαχαιραν, λεγει Κυριος. 32 Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων· Ιδου, κακον θελει εξελθει απο εθνους εις εθνος και ανεμοστροβιλος μεγας θελει εγερθη εκ των ακρων της γης. 33 Και εν εκεινη τη ημερα θελουσι κοιτεσθαι τεθανατωμενοι παρα Κυριου απ' ακρου της γης εως ακρου της γης· δεν θελουσι θρηνολογηθη ουδε συναχθη ουδε ταφη· θελουσιν εισθαι δια κοπριαν επι της επιφανειας της γης.

Chapter 26

1 Εν τη αρχη της βασιλειας του Ιωακειμ υιου του Ιωσιου, βασιλεως του Ιουδα, εγεινεν ο λογος ουτος παρα Κυριου, λεγων, 2 Ουτω λεγει Κυριος· Στηθι εν τη αυλη του οικου του Κυριου και λαλησον προς πασας τας πολεις του Ιουδα τας ερχομενας δια να προσκυνησωσιν εν τω οικω του Κυριου, παντας τους λογους, τους οποιους προσεταξα εις σε να λαλησης προς αυτους· μη αφαιρεση λογον.

879

Anonymous Greek Bible (Modern)
κατα του Ἴερεμίου εν τω οἰκῳ τοῦ Κυρίου. 10 Καί ἀκούσαντες οἱ ἀρχόντες τοῦ Ιουδα τα πραγματα
tauta, ἀνεβησαν εκ του οἰκου του βασιλεως εις τον οἰκου του Κυρίου και εκαθήσαν εν τη εἰσόδω
της νεας πύλης του Κυρίου. 11 Τοτε οι ἱερεὶς καὶ οι προφηταὶ ελαλῆσαν προς τους ἀρχόντας καὶ
προς παντα τον λαον λεγόντες. Κρισις θανατου πρεπει εις τον ανθρωπον τουτον, διοτι προεφήτευσε
κατα της πολεως ταυτης, ως ηκουσατε με τα ωτα σας. 12 Καὶ ελαλήσεν ὁ Ἴερεμίας προς πάντα
τους ἀρχόντας καὶ προς παντα τον λαον λεγων, ὁ Κυριος με απεστείλε διὰ να προφητεύσω κατα
τον οἰκου τουτου καὶ κατα της πολεως ταυτης παντας τους λογους τους οποιους ηκουσατε. 13 Δια
tουτο τωρα διορθωσατε τας οδους υμων καὶ τας πραξεις υμων καὶ υπακουσατε εις την φωνην
Κυριου του θεου υμων· και ο Κυριος θελει μετανοησει περι του κακου, το οποιον ελαλησε καθ'
υμων. 14 Εγω δε, ιδου, ειμαι εν ταις χερσιν υμων· καμετε εις εμε, οπως ειναι καλον και οπως
αρεστον εις τους οφθαλμους υμων. 15 Πλην εξευρετε μετα βεβαιοτητος, οτι εαν με θανατωσητε,
αιμα αθωον θελετε βεβαιως φερει εφ' υμας και επι την πολιν ταυτην και επι τους κατοικους αυτης·
διοτι τη αληθεια ο Κυριος με απεστειλε προς υμας, δια να λαλησω εις τα ωτα υμων παντας τους
λογους τους. 16 Τοτε ελαλησεν ο Ίερεμιας προς παντας
τους αρχοντας και προς παντα τον λαον λεγων, ο Κυριος με απεστειλε δια να προφητευσω κατα
της πολεως ταυτης, ως ηκουσατε με τα ωτα σας.
17 Τοτε εσηκωθησαν τινες εκ των πρεσβυτερων του τοπου και ελαλησαν προς
απασαν την συναγωγην του λαου, λεγοντες,
18 Ο Μιχαιας ο Μωρασθιτης προεφητευεν εν ταις
ημεραις Εζεκιου βασιλεως του Ιουδα και ελαλησε προς παντα τον λαον του Ιουδα λεγων, ουτω
λεγει ο Κυριος των δυναμεων· Η Σιων θελει αροτριασθη ως αγρος, και η Ιερουσαλημ θελει γεινει
σωροι λιθων και το ορος του οικου ως υψηλοι τοποι δρυμου. 19 Μηπως ο Εζεκιας ο βασιλευς του
Ιουδα και πας ο Ιουδας εθανατωσαν αυτον; δεν εφοβηθη τον Κυριον και παρεκαλεσε το προσωπον
του Κυριου, και ο Κυριος μετενοησε περι του κακου, το οποιον ελαλησε κατ' αυτων; Ημεις λοιπον
ηθελομεν προξενησει μεγα κακον κατα των ψυχων ημων.
20 Καὶ προσετι υπηρξεν ανθρωπος
προφητευων εν ονοματι Κυριου, Ουριας ο υιος του Σεμαιου απο Κιριαθ-ιαρειμ, και προεφητευσε
κατα της πολεως ταυτης και κατα παντας τους λογους του Ίερεμιου. 21 Και ητο μετα
tου Ίερεμιου, δια να μη παραδωσωσιν αυτον εις την χειρα του λαου ωστε να θανατωσωσιν αυτον.

Chapter 27

1 Εν τη αρχη της βασιλειας του Ιωακειμ υιου του Ιωσιου, βασιλεως του Ιουδα, εγεινεν ο λογος
ουτος προς τον Ίερεμιαν παρα Κυριου, λεγων, 2 Ουτω λεγει Κυριος προς εμε· Καμε εις σεαυτον
δεσμα και ζυγους και επιθες αυτα επι τον τραχηλον σου και πεμψον αυτα προς τον βασιλεα του Εδωμ και προς τον βασιλεα του Μωαβ και προς τον βασιλεα των ωιων Αμμων και προς τον βασιλεα της Τυρου και προς τον βασιλεα της Σιδωνος, δια χειρος των μηνυτων των ερχομενων εις την Ιερουσαλημ προς τον Σεδεκιαν βασιλεα του Ιουδα· και προσταξον αυτους να ειπωσι προς τους κυριους αυτων, Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων, ο Θεος του Ισραηλ· Ουτω θελετε ειπει προς τους κυριους υμων· Εγω εκαμον την γην, τον ανθρωπον και τα ζωα τα επι προσωπου της γης, δια της δυναμεως μου τη μεγαλη και δια του βραχιονος μου του εξηπλωμενου· και εδωκα αυτην εις οντινα ηυδοκησα. Και τωρα εγω εδωκα παντας τουτους τοπους εις την χειρα του Ναβουχοδονοσορ, βασιλεως της Βαβυλωνος, του δουλου μου· και αυτα τα θηρια του αγρου εδωκα εις αυτον δια να υπηρετωσιν αυτον. Και παντα τα εθνη θελουσι δουλευσει εις αυτον και εις τον υιον αυτου και εις τον υιον του του βασιλεως της Βαβυλωνος, εωσου ελθηθη της γης και αυτου, και εθνη πολλα και βασιλεις μεγαλοι θελουσι καταδουλωσει αυτον. Και το εθνος και το βασιλειον, το οποιον δεν θελει δουλευσει εις τον βασιλεα της Βαβυλωνος και το οποιον δεν θελει βαλει τον τραχηλον αυτου υπο τον ζυγον του βασιλεως της Βαβυλωνος, το εθνος εκεινο θελω τιμωρησει, λεγει Κυριος, εν μαχαιρα και εν πεινη και εν λοιμω, εωσου εξολοθρευσω αυτο δια χειρος εκεινου. Και σεις, μη ακουετε τους προφητας σας μητε τους μαντεις σας μητε τους ενυπνιαστας σας μητε τους οιωνοσκοπους σας μητε τους λογους τουτους, οιτινες λαλουσι προς εσας, λεγοντες, δεν θελετε δουλευσει εις τον βασιλεα της Βαβυλωνος· διοτι αυτοι προφητευουσι ψευδος προς εσας, δια να σας απομακρυνωσιν απο της γης σας, και δια να σας διωξω και να απολεσθητε. Το δε εθνος, το οποιον υποβαλη τον τραχηλον αυτου υπο τον ζυγον του βασιλεως της Βαβυλωνος και δουλευση εις αυτον, εκεινο θελω αφησει να μενη ακομη εν τη γη αυτου, λεγει Κυριος· και θελει εργαζεσθαι αυτην και κατοικει εν αυτη. Ελαλησα και προς τον Σεδεκιαν βασιλεα του Ιουδα κατα παντας τους λογους τουτους, λεγων, Φερετε τους τραχηλους σας υπο τον ζυγον του βασιλεως της Βαβυλωνος και δουλευσατε εις αυτον και θελετε ζησει. Δια τι θελετε να αποθανητε, συ και ο λαος σου, εν μαχαιρα, εν πεινη και εν λοιμω, καθως ο Κυριος ελαλησε κατα του εθνους, το οποιον δεν δουλευσει εις τον βασιλεα της Βαβυλωνος; Διοτι εγω δεν απεστειλα αυτους, λεγει Κυριος, και αυτοι προφητευουσι ψευδως εν τω ονοματι μου· δια να σας διωξω και να απολεσθητε, σεις και οι προφηται οι προφητευοντες προς εσας. Ελαλησα και προς τους ιερεις και παντα τουτον τον λαον λεγων, Μη ακουετε τους λογους των προφητων σας, οιτινες λαλουσι προς εσας και προφητευοντες· Διοτι οι ιερεις και οι προφηται οι προφητευοντες προς εσας.

881

Anonymous Greek Bible (Modern)
θαλασσης και περι των βασεων και περι του υπολοιπου των σκευων των εναπολειφθεντων εν τη 
polei tauti, 20 η οποια Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς της Βαβυλωνος δεν ελαβεν, οτε εφερεν 
αιχμαλωτον τον Ιεχονιαν, ιων τον Ιωακειμ βασιλευς του Ιουδα, απο Ιερουσαλημ εις Βαβυλωνα 
και παντας τους αρχοντας του Ιουδα και της Ιερουσαλημ· 21 μαλιστα ουτω λεγει ο Κυριος των 
dυναμεων, ο θεος του ισραηλ, περι των σκευων των εναπολειφθεντων εν τω οικω του Κυριου 
και τω οικω του βασιλεως του Ιουδα και εν Ιερουσαλημ· 22 αυτα θελουσιν ιεσθαι εκει εις 
ης ημερας καθ' ην θελω επισκεφθη αυτα; λεγει Κυριος·

Chapter 28

1 Και εν τω αυτω ετει, εν τη αρχη της βασιλειας του Σεδεκιου βασιλεως του Ιουδα, εν τω 
tetartω 
etei, εν τω πεμπτω μηνι, Ανανιας ο υιος του Αζωρ ο προφητης, ο απο Γαβαων, ελαλησε προς εμε 
en tων ιερεων και παντος του λαου, λεγων,

2 Ουτως ειπεν ο Κυριος 

των δυναμεων, ο θεος του ισραηλ, λεγων, Συνετριψα τον ζυγον του βασιλεως της Βαβυλωνος.

3 Εν τω διαστηματι δυο ολοκληρων ετων θελω επαναφερει εις τον τοπον τουτον παντα τα σκευη 
tου οικου του Κυριου, τα οποια Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς της Βαβυλωνος ελαβεν εκ του τοπου 
tουτου και εφερεν αυτα εις την Βαβυλωνα·

4 και εις τον τοπον τουτον θελω επαναφερει, λεγει 

Κυριος, Ιεχονιαν τον υιον του Ιωακειμ τον βασιλεα του Ιουδα και παντας τους αιχμαλωτους του 
Ιουδα, οιτινες εφερθησαν εις την Βαβυλωνα· διοτι θελω συντριψει τον ζυγον του βασιλεως της 
Βαβυλωνος. 5 Και ελαλησεν Ιερεμιας ο προφητης προς τον προφητην Ανανιαν ενωπιον των ιερεων 
cαι ενωπιον παντος του λαου του παρεστωτος εν τω οικω του Κυριου·

6 και ειπεν Ιερεμιας ο 

προφητης, Αμην· ο Κυριος να καμη ουτω ο Κυριος να εκπληρωση τους λογους σου, τους οποιους 
sυ προεφητευσας, να επαναφερη απο της Βαβυλωνος εις τον τοπον τουτον τα σκευη του οικου 
tου Κυριου και παν ο, τι ηχμαλωτηθη

7 Πλην ακουσον τωρα τον λογον τουτον, τον οποιον εγω 
lαλω εις τα ωτα σου και εις τα ωτα παντος του λαου·

8 Οι προφηται, οιτινες εσταθησαν προ εμου 

και προ σου εκπαιλαι, προεφητευσαν και κατα πολλων τοπων και κατα μεγαλων βασιλειων, περι 
poleimiou και περι λοιμου·

9 ο προφητης, οστις προφητευει περι ειρηνης, οταν ο 

λογος του προφητου εκπληρωθη, τοτε θελει γνωρισθη ο προφητης, οτι αληθως απεστειλεν αυτον 
ο Κυριος. 

10 Γετε ο Ανανιας ο προφητης ελαβε τον ζυγον απο του τραχηλου του προφητου Ιερεμιου 
και συνετριψεν αυτον. 11 Και ελαλησεν ο Ανανιας ενωπιον παντος του λαου, λεγων, Ουτω λεγει 
Κυριος· κατα τοτον τον τροπον θελω συντριψει τον ζυγον του Ναβουχοδονοσορ, βασιλεως της 
Βαβυλωνος, απο του τραχηλου παντων των εθνων εν τω διαστηματι δυο ολοκληρων ετων. Και 
ο προφητης Ιερεμιας υπηγε την οδον αυτου. 12 Και εγεινε λογος Κυριου προς Ιερεμιαν, αφου 
Ανανιας ο προφητης συνετριψε τον ζυγον απο του τραχηλου του προφητου Ιερεμιου και 
συνετριψεν αυτον. 13 Υπαγε και ειπε προς τον Ανανιαν, λεγων, Ουτω λεγει Κυριος· Συ συνετριψας 
tους ζυγους τους 
exilounux αλλ' αντι τουτων θελεις καμει ζυγους σιδηρους. 14 Διοτι 
ouw λεγει ο Κυριος των
δυναμεων, ο θεος του Ισραηλ· Ζυγον σιδηρουν εθεσα επι τον τραχηλον παντων τουτων των εθνων
dia να δουλευσιν εις τον Ναβουχοδονοσορ τον βασιλεα της Βαβυλωνος· και θελουσι δουλευσει
eis auton· και auta ta θηρια τουτων των εθνων
dia να δουλευσουν εις τον Ναβουχοδονοσορ τον βασιλεα της Βαβυλωνος· και θελουσι δουλευσει
eis auton· και auta ta θηρια τουτων των εθνων
dia να δουλευσουν εις τον Ναβουχοδονοσορ τον βασιλεα της Βαβυλωνος· και θελουσι δουλευσει
eis auton· και auta ta θηρια τουτων των εθνων
dia να δουλευσουν εις τον Ναβουχοδονοσορ τον βασιλεα της Βαβυλωνος· και θελουσι δουλευσει
eis auton· και auta ta θηρια τουτων των εθνων
dia να δουλευσουν εις τον Ναβουχοδονοσορ τον βασιλεα της Βαβυλωνος· και θελουσι δουλευσει
eis auton· και auta ta θηρια τουτων των εθνων

dia να δουλευσουν εις τον Ναβουχοδονοσορ τον βασιλεα της Βαβυλωνος· και θελουσι δουλευσει
eis auton· και auta ta θηρια τουτων των εθνων
dia να δουλευσουν εις τον Ναβουχοδονοσορ τον βασιλεα της Βαβυλωνος· και θελουσι δουλευσει
eis auton· και auta ta θηρια τουτων των εθνων
dia να δουλευσουν εις τον Ναβουχοδονοσορ τον βασιλεα της Βαβυλωνος· και θελουσι δουλευσει
eis auton· και auta ta θηρια τουτων των εθνων

Chapter 29

1 Και ουτοι ειναι οι λογοι της επιστολης, την οποιαν Iερεμιας ο προφητης εστειλεν απο
Iερουσαλημ προς τους υπολοιπους των πρεσβυτερων της αιχμαλωσιας και προς τους ιερεις και
προς παντα τον λαον, τον οποιον ο Ναβουχοδονοσορ εφερεν αιχμαλωτον απο Ιερουσαλημ εις την Βαβυλωνα,
2 αφου Ιεχονιας ο βασιλευς και η βασιλισσα και οι ευνουχοι,
3 αρχοντες του Ιουδα και της Ιερουσαλημ και οι ξυλουργοι και οι χαλκεις εξηλθον απο Ιερουσαλημ,
4 δια χειρος Ελασα υιου του Σαφαν και του Γεμαριου υιου του Χελκιου, τους οποιους Σεδεκιας ο
βασιλευς του Ιουδα απεστειλεν εις την Βαβυλωνα προς Ναβουχοδονοσορ τον βασιλεα της
5 αιχμαλωσιας, και κατακηρυξαν τον ιερον και τον σπαθιστηριον και τον οικελον του κατω και τα
κυκλωματα των ιερων και τα ανθιμα των ιερων και τα ανθιμα των θεων·
6 και οι κατοικιδια αι ιερουσαλημ και αι ιερεις που εκειναι·
7 και εξηλθον απο Ιερουσαλημ και αι αιχμαλωται του τοπου της ιερουσαλημ.
8 Διοτι ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων, ο Θεος του Ισραηλ· Ας μη
απατωσιν υμας οι προφηται υμων οι εν μεσω υμων και οι μαντεις υμων, και μη ακουετε τα ενυπνια
υμων τα οποια υμεις ονειρευεσθε·
9 διοτι προφητευουσι ψευδως προς υμας επι τω ονοματι μου·
εγω δεν απεστειλα αυτους, λεγει Κυριος.
10 Διοτι ουτω λεγει Κυριος· Οτι αφου πληρωθωσιν
εβδομηκον ετη εν Βαβυλωνι, θελω επισκεφθη υμας και θελω εκτελεσει προς υμας τον λογον
μου τον αγαθον, να επαναφερω υμας εις τον τοπον τουτον.
11 Διοτι εγω γνωριζω τας βουλας τας
οποιας βουλευομαι περι υμων, λεγει Κυριος, βουλας ειρηνης και ουχι κακου.
12 Τοτε θελετε κραξει προς εμε και θελετε υπαγει και προσευχηθη
eis eme kai θελω σας εισακουσει.
13 Και θελετε με ζητησει και ευρει, οταν με εκζητησητε εξ ολης
της καρδιας υμων.
14 Και θελω ευρεθη απο σας, λεγει Κυριος· και θελω αποστρεψει την αιχμαλωσιαν
σας και θελω σας συναξει εκ παντων των εθνων και εκ παντων των τοπων οπου σας εδιωξα, λεγει
Κυριος· και θελω σας επαναφερει εις τον τοπον, οθεν σας εκαμον να φερθητε αιχμαλωτοι.
15 Επειδη ειπετε, Ο Κυριος εσηκωσεν εις ημας προφητας εν Βαβυλωνι, ουτω λεγει Κυριος.
περὶ τοῦ βασιλεῖς τοῦ καθήμενου ἐπὶ τοῦ θρόνου Δαβὶδ καὶ περὶ πάντος τοῦ λαοῦ τοῦ κατοικοῦντος
ἐν τῇ πόλει ταύτη καὶ περὶ τῶν ἀδελφῶν σας, τῶν μὴ ἐξελθόντων μεθ’ ὑμῶν εἰς αἰχμαλωσίαν·
οὕτω λεγεῖ οὗτος τῶν δυνάμεων Ἰδοὺ, θελῶ αποστεῖλε εἰπ’ αὐτοῖς τὴν μαχαίραν, τὴν πεῖνα
καὶ τὸν λοιμὸν, καὶ θελῶ καταστῆσαι αὐτοὺς ὡς τὰ συκα τὰ αχρεία, τὰ ὁποῖα διὰ τὴν αἰχμαλωσίαν
dεν τρωγοῦνται. Καὶ θελῶ καταδιώκει αὐτοὺς εἰς τοὺς ἄδελφους σας, τῶν μὴ ἐξελθόντων μεθ’ ὑμῶν εἰς αἰχμαλωσίαν καὶ συρίγμος καὶ οὐνείδος· ἐν πασί τοῖς ἐθνοῖς, ὥστε ναὶ κατὰρα καὶ ὀνειδός εἰς πάντα τὰ ἐθνά, ὃν ἔχει ἐπικουσάναι, λεγεῖ Κυρίος. Καὶ θελῶ καταδιώκει αὐτοὺς εἰς τοὺς ἄδελφους σας, τῶν μὴ ἐξελθὸντων μεθ’ ὑμῶν εἰς αἰχμαλωσίαν καὶ συρίγμος καὶ οὐνείδος· ἐν πασί τοῖς ἐθνοῖς, ὥστε ναὶ κατὰρα καὶ ὀνειδός εἰς πάντα τὰ ἐθνά, ὃν ἔχει ἐπικουσάναι, λεγεῖ Κυρίος.

18 Καὶ θελῶ καταδιώκει αὐτοὺς εἰς τοὺς ἄδελφους σας, τῶν μὴ ἐξελθὸντων μεθ’ ὑμῶν εἰς αἰχμαλωσίαν καὶ συρίγμος καὶ οὐνείδος· ἐν πασί τοῖς ἐθνοῖς, ὥστε ναὶ κατὰρα καὶ ὀνειδός εἰς πάντα τὰ ἐθνά, ὃν ἔχει ἐπικουσάναι, λεγεῖ Κυρίος.

19 διότι δὲ ἐντὸς ὑμῶν ἐίχές διαστῆσαι τὸν θρόνον Αχαὰβ τοῦ Κωλαίου καὶ τὸν Σεδεκίου τοῦ Μαασίου, τῶν μὴ ἐπικουσάνας τοῖς θελούσις διὰ τῶν ἔργων τῶν ἐθνῶν τῶν οἰκονομῶν καὶ τῶν ποιήσεων καὶ τῶν συναντήσεων τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν ἐθνῶν τοῖς ἐθνοῖς τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ· οὐκ εἰπεῖν λαπατήσαντες τὸν Κυρίον καὶ ναὶ κατὰρα καὶ θαμβός καὶ συρίγμος καὶ ονειδός εἰς πάντα τὰ ἐθνά, ὃν ἔχει ἐπικουσάναι, λεγεῖ Κυρίος.

20 ἀκούσατε τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, πᾶσι τοῖς αἰχμαλωσθεντεσαίοις, τῶν μὴ ἐπικουσάνας τοῖς ἐθνοῖς τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ, τῶν μὴ ἐπικουσάνας τοῖς ἐθνοῖς τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ, εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν τῆς Βαβυλῶν. ἔγειρομενοί δὲ τῶν ἐθνῶν τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ, εἰς τὰς θάνατος καταστῆσαι αὐτοὺς εἰς τὰς θάνατος· ἐν πασί τοῖς ἐθνοῖς τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ, εἰς τὰς θανατούς, ὥστε ναὶ καταραμένος καὶ θαμβός εἰς τὰς θανατούς, ὧν ἔχει ἐπικουσάναι, λεγεῖ Κυρίος. Καὶ θελῶ καταδιώκει αὐτοὺς εἰς τοὺς ἄδελφους σας, τῶν μὴ ἐξελθὸντων μεθ’ ὑμῶν εἰς αἰχμαλωσίαν καὶ συρίγμος καὶ οὐνείδος· ἐν πασί τοῖς ἐθνοῖς, ὥστε ναὶ καταραμένος καὶ θαμβός εἰς τὰς θανατούς, ὧν ἔχει ἐπικουσάναι, λεγεῖ Κυρίος. Καὶ θελῶ καταδιώκει αὐτοὺς εἰς τοὺς ἄδελφους σας, τῶν μὴ ἐξελθὸντων μεθ’ ὑμῶν εἰς αἰχμαλωσίαν καὶ συρίγμος καὶ οὐνείδος· ἐν πασί τοῖς ἐθνοῖς, ὥστε ναὶ καταραμένος καὶ θαμβός εἰς τὰς θανατούς, ὧν ἔχει ἐπικουσάναι, λεγεῖ Κυρίος. Καὶ θελῶ καταδιώκει αὐτοὺς εἰς τοὺς ἄδελφους σας, τῶν μὴ ἐξελθὸντων μεθ’ ὑμῶν εἰς αἰχμαλωσίαν καὶ συρίγμος καὶ οὐνείδος· ἐν πασί τοῖς ἐθνοῖς, ὥστε ναὶ καταραμένος καὶ θαμβός εἰς τὰς θανατούς, ὧν ἔχει ἐπικουσάναι, λεγεῖ Κυρίος.

Chapter 30

884
1 Ο λόγος ο γενομένος προς τὸν Ἰερεμίαν παρὰ Κυρίου, λέγων, 2 Ὑπό τοῦ Κυρίου ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, λέγων, Οὕτως εἶπε Κυρίος ο Θεος του Ἰσραηλ, λεγον, Γραψον εις σεαυτον εν βιβλιω παντας τους λογους, τους οποιους ελάλησα προς σε. 3 διότι, ίδου, ερχονται ήμεραι, λεγει Κυριος, και θελω επιστρέψει την αἰχμαλωσιαν του λαού μου Ἰσραήλ και Ιουδα, λεγει Κυριος· και θελω επιστρέψει αυτους εις την γην, την οποιαν εδωκα εις τους πατερας αυτων, και θελουσι κυριευσει αυτην. 4 Και ουτοι ειναι οι λογοι, τους οποιους ελαλησε Κυριος περι του Ισραηλ και περι του Ιουδα. 5 Διοτι ουτοι λεγει Κυριος· Ηκουσαν φωνην τρομεραν, φοβον και ουχι ειρηνην. 6 Ερωτησατε τωρα και ιδετε, εαν αρσεν τικτη· δια τι βλεπω εκαστον ανδρα με τας χειρας αυτου επι την οσφυν αυτου, ως τικτουσαν, και παντα τα προσωπα εστραφησαν εις ωχριασιν; 7 Ουαι· διοτι μεγαλη ειναι η ημερα εκεινη· ομοια αυτης δεν υπηρξε και ειναι καιρος της στενοχωριας του Ιακωβ· πλην θελει σωθη εξ αυτης. 8 Και εν τη ημερα εκεινη, λεγει ο Κυριος των δυναμεων, θελω συντριψει τον ζυγον αυτου απο του τραχηλου σου και θελω διασπασει τα δεσμα σου και ξενοι δεν θελουσι πλεον καταδουλωσει αυτον· 9 αλλα θελουσι δουλευει Κυριον τον Θεον αυτων και Δαβιδ τον βασιλεα αυτων, τον οποιον θελω αναστησει εις αυτους. 10 Συ δε μη φοβου, δουλε μου Ιακωβ, λεγει Κυριος· μηδε δειλιας, Ισραηλ· διοτι, ιδου, θελω σε σωσει απο του μακρυν τοπου και το σπερμα σου απο της γης της αιχμαλωσιας αυτων· και ο Ιακωβ θελει επιστρεψει και θελει ησυχασει και αναπαυθη και δεν θελει υπαρχει ο εκφοβων. 11 Διοτι εγω ειμαι μετα σου, λεγει Κυριος, δια να σε σωσω· και αν καμω συντελειαν παντων των εθνων οπου σε διεσκορπισα, εις σε ομως δεν θελω ολως σε αθωωσει. 12 Διοτι ουτω λεγει Κυριος· Το συντριμμα σου ειναι ανιατον, η πληγη σου αλγεινη. 13 δεν υπαρχει ο κρινων την κρισιν σου, ωστε να ανορθωθης· δεν υπαρχουσι δια σε φαρμακα θεραπευτικα. 14 Παντες οι αγαπητοι σου σε ελησμονησαν· δεν σε ζητουσι· διοτι σε επληγωσα εν πληγη εχθρου, εν τιμωρια σκληρα, εξ αιτιας του πληθους των ανομιων σου· αι αμαρτιαι σου επληθυνθησαν. 15 Τι βοας δια το συντριμμα σου· ο πονος σου ειναι ανιατος εξ αιτιας του πληθους των ανομιων σου· αι αμαρτιαι σου επληθυνθησαν· δια τουτο εκαμον ταυτα εις σε. 16 Δια τουτο παντες οι κατατρωγοντες σε θελουσι καταφαγωθη· και παντες οι εναντιοι σου, παντες οι λαφυραγωγουντες σε θελουσι γεινει λαφυρον και παντας τους διαρπαζοντας σε θελω δωσει εις διαρπαγην. 17 Διοτι θελω αποκαταστησει την υγιεινα εις σε και θελω σε ιατρευσει απο των πληγων σου, λεγει Κυριος· διοτι αυτοι σε ωνομασαν Απερριμμενην, λεγοντες, Αυτη ειναι η Σιων· δεν υπαρχει ο ζητων αυτην. 18 Ουτω λεγει Κυριος. 19 Ιδου, εγω θελω επιστρεψει απο της αἰχμαλωσιας τας σκηνας του Ιακωβ και θελω οικτειρει τας κατοικιας αυτου· και η πολις θελει οικοδομηθη επι των ερειπιων αυτης, και ο ναος θελει αποκατασταθη κατα την διαταξιν αυτου. 20 Και εξ αυτων θελετε επιστρωθη ευχαριστια και φωνη αγαλλομενων· και θελω πολλαπλασιασει αυτους και δεν θελουσι ολιγοστευσει· και θελω δοξασει αυτους και δεν θελουσι σμικρυνθη. 21 Και τα τεκνα αυτων θελουσιν εισθαι ως το προτερον, και η συναγωγη αυτων θελει στερεωθη ενωπιον μου, και θελω τιμωρησει παντας τους καταβλιβοντας αυτους. 22 Και ο αρχων αυτων θελει εισθαι εξ αυτων και ο εξουσιαστης αυτων θελει εξερχεσθαι εκ μεσου αυτων· και θελω και αυτον να πλησιαζη και θελει πλησιαζει εις εμε· διοτι τις ειναι ουτος, οστις εγγυαται την καρδιαν αυτου δια να πλησιαζη προς εμε; λεγει Κυριος. 22 Και θελετε
εἰσθαί λαος μου καὶ εγω θελω εἰσθαί θεος υμων. 23 ἵδου, ανεμοστροβίλος παρὰ Κυριου εξῆλθε με ὀρμην, ανεμοστροβίλος αφανιζων· θελει εξορμησει επι την κεφαλην των ασεβων. 24 ὁ φλογερος θυμος του Κυριου δεν θελει επιστρεψει, εωςου εκτελεση και εωςου εκπληρωση τας βουλας της καρδιας αυτου· εν ταις εσχαταις ημεραις θελετε νοησει τουτο.

Chapter 31

1 ἐν τω αυτω καιρω, λεγει Κυριος, θελω εἰσθαί ο Θεος πασων των οικογενειων του Ισραηλ και αυτοι θελουσιν εἰσθαί λαος μου. 2 οτω λεγει Κυριος· ο λαος ο εναπολειφθεις απο της μαχαιρας ευρηκε χαριν εν τη ερημω· ο Ισραηλ υπηγε να ευρη αναπαυσιν. 3 ο Κυριος εφανη παλαιοθεν εις εμε, λεγων, Ναι, σε ηγαπησα αγαπησιν η αιωνιον· δια τουτο σε ειλκυσα με ελεος. 4 παλιν θελω σε οικοδομησει και θελεις οικοδομηθη, παρθενε του Ισραηλ· θελεις ευπρεπισθη παλιν με τα τυμπανα σου και θελεις εξερχεσθαι εις τους χορους των αγαλλομενων. 5 θελεις φυτευσει παλιν αμπελωνας επι των ορεων της Σαμαρειας· οι φυτευται θελουσι φυτευσει και θελουσι τρωγει τον καρπον. 6 διοτι θελει εισθαι ημερα, καθ' ην οι φυλακες επι του ορους Εφραιμ θελουσι φωναζει, Σηκωθητε και ας αναβωμεν εις την Σιων προς Κυριον τον Θεον ημων. 7 διοτι ουτω λεγει Κυριος· Ψαλλετε εν αγαλλιασει δια τον Ιακωβ και αλαλαξατε δια την κεφαλην των εθνων· κηρυξατε, αινεσατε και ειπατε, Σωσον, Κυριε, τον λαον σου το υπολοιπον του Ισραηλ. 8 ιδου εγω θελω φερει αυτους εκ της γης του βορρα, και θελω συναξει αυτους απο των εσχατων της γης, και μετ' αυτων τον τυφλον και τον χωλον, την εγκυον και την γεννωσαν ομου· συναθροισμα μεγα θελει επιστρεψει ενταυθα.

9 μετα κλαυθμου θελουσιν ελθει και μετα δεησεων θελω επαναφερει αυτους· θελω οδηγησει αυτους παρα ποταμους υδατων δι' ευθειας οδου, καθ' ην δεν θελουσι προσκοψει· διοτι ειμαι πατηρ εις τον Ισραηλ και ο Εφραιμ ειναι ο πρωτοτοκος μου. 10 ακουσατε, εθνη, τον λογον του Κυριου, και αναγγειλατε εις τας νησους τας μακραν και ειπατε, ο διασκορπισας τον Ισραηλ θελει συναξει αυτον και θελει φυλαξει αυτον ως ο βοσκος το ποιμνιον αυτου. 11 διοτι ο Κυριος εξηγορασε τον Ιακωβ και ελυτρωσεν αυτον εκ χειρος του δυνατωτερου αυτου. 12 και θελουσιν ελθει και ψαλλει επι του υψους της Σιων, και θελουσι συρρευσει εις τα αγαθα του Κυριου, εις σιτον και εις οινον και εις τα γεννηματα των προβατων και των βοων, και η ψυχη αυτων θελει εισθαι ως παραδεισος περιποτιζομενοι· και παντελως δεν θελουσι λυπηθη πλεον. 13 τοτε θελει χαρη η παρθενος εν τω χορω, και οι νεοι και οι γεροντες ομου· και θελω στρεψει το πενθος αυτων εις χαραν και θελω παρηγορησει αυτους και ευφρανει αυτους μετα την θλιψιν αυτων. 14 και θελω χορτασει την ψυχην των ιερεων απο παχυτητος, και ο λαος μου θελει χορτασθη απο των αγαθων μου, λεγει Κυριος. 15 οτω λεγει Κυριος· Φωνη ηκουσθη εν ραμα, θρηνος, κλαυθμος, οδυρμος· η γη Ραχηλ και η γη Ραχηλ, κλαιουσα τα τεκνα αυτης, δεν ηθελε να παρηγορηθη δια τα τεκνα αυτης, διοτι δεν επιστρεφει να παρηγορηθη. 16 οτω λεγει Κυριος· Παιων η φωνη σου απο κλαυθμου και τους φθαλμους σου απο δακρυσις· διοτι το εργον θελει ανταμειφθη, λεγει Κυριος· και θελουσιν επιστρεψει εκ της γης του εχθρου. 17 και ειναι εις εις τα εσχατα σου, λεγει Κυριος, και τα τεκνα
ου θέλουσιν επιστρεφει εἰς τα ορία αυτών. 18 Ήκουσα των τον Εφραίμ λεγοντα εν οδυρμοις, 
Με επαιδευσας, και επαιδεύθην ως μοσχος αδάμαστος· επιστρεψον με και θέλω επιστρεψει' διότι 
σου είσαι Κυρίου ο Θεός μου. 19 βεβαίως αφού επεστρέψα, μετενοούσα, και αφού εδίδαχθην, εκτύτησα 
επί τον μηρόν μου ήσυχυνθην και μαλίστα ηρυθριάσα, διότι εβαστασα το ονείδος της νεοτητος 
μου. 20 Ο Εφραίμ είναι υιος αγαπητος εἰς εμε; παιδιον φιλτατον; διότι αφού ελαλησα εναντιον 
αυτου, παντοτε ενθυμομαι αυτον, δια τουτο τα σπλάγχνα μου ηχουσι δι' αυτον· θελω βεβαιω 
σπλάγχνισθη αυτον, λεγει Κυρίος. 21 Στήσον σημεια της οδος, καμε εις σεαυτον σωρους υψηλους· 
προσηλωσον την καρδιαν σου εις την λεωφορον, εις την οδον δι' αυτης υπηγες· επιστρεψον, παρθενε 
του Ισραηλ, επιστρεψον εις αυτας τας πολεις σου. 22 Εως ποτε θελεις περιφερεσθαι, θυγατηρ 
αποστατρια; διοτι ο Κυρίος εποιησε νεον πραγμα εν τη γη· Γυνη θελει περικυκλωσει ανδρα. 
23 Ουτω 
λεγει ο Κυριος των δυναμεων, ο Θεος του Ισραηλ· Ετι θελουσι λεγει τον λογον τουτον εν τη γη 
του Ιουδα και εν ταις πολεσιν αυτου, οταν επιστρεψω την αιχμαλωσιαν αυτων, ο Κυριος να σε 
ευλογηση, κατοικια δικαιοσυνης, ορος αγιοτητος. 24 Και θελουσι κατοικησει εν αυτη ο Ιουδας και 
πασαι αι πολεις αυτου οι γεωργοι και οι εξερχομενοι μετα των ποιμνιων· 25 
διοτι εχορτασα 
την εκλελυμενην ψυχην και ενεπλησα πασαν τεθλιμμενην ψυχην. 
26 Δια τουτο εξυπνησα και 
εθεωρησα, και ο υπνος μου εσταθη γλυκυς εις εμε. 
27 Ιδου, ερχονται ημεραι, λεγει Κυριος, και 
θελομενου να εκριζω και να κατασκαπτω και να κατεδαφιζω και 
να καταπτωμαι, ουτω θελω επιρρυθμους επ' αυτους δια να ανοικοδομω και να 
φυτευω, λεγει Κυριος. 
28 Εν ταις ημεραις εκειναις δεν θελουσι λεγει πλεον, Οι πατερες εφαγον 
ομφακα και οι οδοντες των τεκνων ημωδιασαν· 
29 αλλ' εκαστος θελει αποθνησκει δια την ανομιαν 
αυτου· πας ανθρωπος, οστις φαγη τον ομφακα, τουτου οι οδοντες θελουσιν αιμωδιασει. 
30 Ιδου, 
ερχονται ημεραι, λεγει Κυριος, και θελω καμει προς τον οικον Ισραηλ και προς τον οικον Ιουδα 
διαθηκην νεαν· 31 ουχι κατα την διαθηκην, την οποιαν εκαμον προς τους πατερας αυτων, καθ' ην 
ημεραν επιασα αυτους απο της χειρος δια να εξαγαγω αυτους εκ γης Αιγυπτου· διοτι αυτοι 
παρεβησαν την διαθηκην μου και εγω απεστραφην αυτους, λεγει Κυριος· 
32 Αλλ' αυτη θελει εισθαι 
η διαθηκη, την οποιαν θελω καμει προς τον οικον Ισραηλ· μετα τας ημερας εκεινας, λεγει Κυριος, 
θελω θεσει τον νομον μου εις τα ενδομυχα αυτων και θελω γραψει αυτον εν ταις καρδιαις αυτων· 
και θελω εισθαι Θεος αυτων και αυτοι θελουσιν εισθαι λαος μου. 
33 Δεν θελουσι διδασκει 
πλεον εκαστος τον πλησιον αυτου και εκαστος τον αδελφον αυτου, λεγων, Γνωρισατε τον Κυριον· 
διοτι παντες ουτοι θελουσι με γνωριζει απο μικρου αυτων εως μεγαλου αυτων, λεγει Κυριος· διοτι 
θελω συγχωρησει την ανομιαν αυτων και την αμαρτιαν αυτων δεν θελω ενθυμεισθαι πλεον. 
34 Ουτω λεγει Κυριος, ο διδους τον ηλιον εις φως της ημερας, τας διαταξεις της σεληνης και των 
αστερων εις φως της νυκτος, ταραττων την θαλασσαν, και τα κυματα αυτης βομβουσι· Κυριος 
των δυναμεων το ονομα αυτου· 35 Εαν αι διαταξεις αυται εκλειψωσιν απ' εμπροσθεν μου, λεγει 
Κυριος, τοτε και το σπερμα του Ισραηλ θελει παυσει απο του να ηναι εθνος ενωπιον μου πασας 
τας ημερας. 
36 Ουτω λεγει Κυριος· Εαν ο ουρανος ανω δυναται να μετρηθη και τα θεμελια της γης 
κατω να εξιχνιασθωσι, τοτε και εγω θελω απορριψηται παν το σπερμα του Ισραηλ δια παντα σος
επραξαν, λεγει Κυριος. 38Ιδου, ερχονται ημεραι, λεγει Κυριος, και η πολις θελει οικοδομηθει εις
tον Κυριον απο του πυργου Ανανεηλ εως της πυλης της γωνιας. 39Και σχοινιον διαμετρησεως
θελει εξελθει ετι απεναντι αυτης επι τον λοφον Γαρηβ και θελει περιελθει εως Γοαθ. 40Και πασα
η κοιλας των πτωματων και της στακτης και παντες οι αγροι εως του χειμαρρου Κεδρων, εως της
gωνιας της πυλης των ιππων προς ανατολας, θελουσι εισθαι αγιοι εις τον Κυριον’ δεν θελει
πλεον εκριζωσθη oude καταστραφη εις τον αιωνα.

Chapter 32

1Ο λογος ο γενομενος προς τον Ιερεμιαν παρα Κυριου εν τω δεκατω ετει του Σεδεκιου βασιλεως
tου Ιουδα, το οποιον ητο το δεκατον ογδοον ετος του Ναβουχοδονοσορ. 2Και τοτε το στρατευμα
tου βασιλεως της Βαβυλωνος επολιορκει την Ιερουσαλημ· και ο Ιερεμιας ο προφητης ητο κεκλεισμενος εν τη αυλη της φυλακης, της εν τω οικω του βασιλεως του Ιουδα.

3Διοτι Σεδεκιας
ο βασιλευς του Ιουδα ειχε κλεισει αυτον, λεγων, Δια τι συ προφητευεις λεγων, Ουτω λεγει Κυριος,
Ιδου, εγω θελω παραδωσει την πολιν ταυτην εις την χειρα του βασιλεως της Βαβυλωνος και θελει
κυριευσει αυτην· 4και Σεδεκιας ο βασιλευς του Ιουδα δεν θελει εκφυγει εκ της χειρος των
Χαλδαιων, αλλα θελει βεβαιως παραδοθη εις την χειρα του βασιλεως της Βαβυλωνος και θελει
λαλησει μετ’ αυτου στομα προς στομα και οι οφθαλμοι αυτου θελουσιν ιδει τους οφθαλμους αυτου·
5και θελει φερει τον Σεδεκιαν εις την Βαβυλωνα και εκει θελει εισθαι, εωςου επισκεφθω αυτον,
λεγει Κυριος· και εαν πολεμησητε τους Χαλδαιους, δεν θελετε ευδοκιμησει. 6Και ειπεν ο Ιερεμιας,
Εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων,
7ο ιστοριακος του Ιερεμιαος, που ητο εκ του το αναθεματισμου του Κυριου, και το κεφαλαιο της παιδευσης των Ιερεμιαος, που ητο εκ του το αναθεματισμου του Κυριου, και το κεφαλαιο της παιδευσης των Ιερεμιαος, που ητο εκ του το αναθεματισμου του Κυριου, και το κεφαλαιο της παιδευσης των Ιερεμιαος, που ητο εκ του το αναθεματισμου του Κυριου, και το κεφαλαιο της παιδευσης των Ιερεμιαος, που ητο εκ του το αναθεματισμου του Κυριου, και το κεφαλαιο της παιδευσης των Ιερεμιαος, που ητο εκ του το αναθεματισμου του Κυριου, και το κεφαλαιο της παιδευσης των Ιερεμιαος, που ητο εκ του το αναθεματισμου του Κυριου, και το κεφαλαιο της παιδευσης των Ιερεμιαος, που ητο εκ του το αναθεματισμου του Κυριου, και το κεφαλαιο της παιδευσης των Ιερεμιαος, που ητο εκ του το αναθεματισμου του Κυριου, και το κεφαλαιο της παιδευσης των Ιερεμιαος, που ητο εκ του το αναθεματισμου του Κυριου, και το κεφαλαιο της παιδευσης των Ιερεμιαος, που ητο εκ του το αναθεματισμου του Κυριου, και το κεφαλαιο της παιδευσης των Ιερεμιαος, που ητο εκ του το αναθεματισμου του Κυριου, και το κεφαλαιο της παιδευσης των Ιερεμιαος, που ητο εκ του το αναθεματισμου του Κυριου, και το κεφαλαιο της παιδευσης των Ιερεμιαος, που ητο εκ του το αναθεματισμου του Κυριου, και το κεφαλαιο της παιδευσης των Ιερεμιαος, που ητο εκ του το αναθεματισμου του Κυριου, και το κεφαλαιο της παιδευσης των Ιερεμιαος, που ητο εκ του το αναθεματισμου του Κυριου, και το κεφαλαιο της παιδευσης των Ιερεμιαος, που ητο εκ του το αναθεματισμου του Κυριου, και το κεφαλαιο της παιδευσης των Ιερεμιαος, που ητο εκ το
Οικιαί καὶ αγροὶ καὶ αμπελοὶ θελοῦσιν αποκτῆθη παλιν εἰς ταύτη τῇ γῇ. 16 Ἀρου δὲ ἐδῶκα τὸ συμφώνητικόν, τῆς αγορᾶς εἰς τὸν Βαροῦχ τὸν υἱὸν τοῦ Νηρίου προσηνηχήθην εἰς τὸν Κυρίον, λεγὼν, 17 ὦ Κυρίε Θεέ· ἰδοὺ, σὺ εκαμὲς τὸν οὐρανόν καὶ τὴν γῆν εἰς τὴν δυνάμει σου τῇ μεγάλῃ καὶ εἰς τὸν βραχίονι σου τὸν εξηπλώμενον· δὲν εἰναι οὐδὲν πραγμά δυσκόλον εἰς σε. 18 Καμνεὶς εἰλεος εἰς χιλιάδας καὶ ανταποδίδεις τὴν ανομίαν τῶν πατέρων εἰς τὸν κολπὸν τῶν τεκνῶν αὐτῶν μετ’ αὐτῶν· ο Θεός ὁ μεγάς, ὁ ισχυρὸς, Κυρίος τῶν δυνάμεων τοῦ ονόματος αὐτοῦ, 19 μεγάς εἰς βουλή καὶ δυνατὸς εἰς ἐργά του· διὸς οἱ ὀφθαλμοί σου εἰναι ανεωγμένοι εἰς πάσας τὰς ὁδοὺς τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ δώσης εἰς ἐκατὸν κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν καὶ κατὰ τὸν καρπὸν τῶν ἐργῶν αὐτῶν· 20 ὁστὶς εκαμεν σημεία καὶ τεράτα εἰς τὴν γῆν τῆς Αἰγυπτοῦ, γνωστα εἰς τὴν ημέραν ταυτήν, καὶ εξήγαγες τὸν λαὸν σου τῆς Ἰσραὴλ εκ γῆς Αἰγυπτοῦ με σημεία καὶ με τεράτα καὶ με κραταιὰν χειρὰ καὶ με βραχίονα εξηπλώμενον καὶ με τρομὸν μεγάν· 21 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΗΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΝ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΚΑΙ ΕΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΝ ΑΥΤΗΝ· ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΗΚΟΥΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΣΟΥ ΟΥΔΕ ΠΕΡΙΕΠΑΤΗΣΑΝ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΣΟΥ· ΔΕΝ ΕΚΑΜΟΝ ΟΥΔΕ ΠΑΝΤΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟΣΕΤΑΞΑΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΜΩΣΙΝ· ΔΙΑ ΤΟΤΟ ΕΠΕΦΕΡΕΣ ΕΠ' ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΑΝ ΤΟΤΟ ΤΟ ΚΑΚΟΝ. 22 ΔΙΑ ΤΟΤΟ ΕΞΕΙΔΗΘΟΝ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΚΑΙ ΕΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΝ ΑΥΤΗΝ· ΚΑΙ ΕΘΕΣΑΝ ΤΑ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΤῈ ΟΙΚΩ, ΕΦ’ ΟΝ ΕΚΛΗΘΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ, ΔΙΑ ΝΑ ΜΙΑΝΩΣΙΝ ΑΥΤΟΝ. 23 ΔΙΑΤΟΤΟ ΕΞΕΙΔΗΘΟΝ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΚΑΙ ΕΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΝ ΑΥΤΗΝ· ΚΑΙ ΕΘΕΣΑΝ ΤΑ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΤῈ ΟΙΚΩ, ΕΦ’ ΟΝ ΕΚΛΗΘΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ, ΔΙΑ ΝΑ ΜΙΑΝΩΣΙΝ ΑΥΤΟΝ.
κατά το βδελυγμα τουτο, ωστε να καμωσι τον Ιουδαν να αμαρτανη. 36 Και τωρα δια ταυτα ουτω λεγει Κυριος, ο Θεος του Ισραηλ, περι της πολεως ταυτης, περι ης ομεις λεγετε, Θελει παραδοθη εις την χειρα του βασιλεως της Βαβυλωνος, δια μαχαιρας και δια πεινης και δια λοιμου: 37 ιδου, θελω συναξει αυτους εκ παντων των τοπων, οπου εδιωξα αυτους εν τη οργη μου και εν τω θυμω μου και εν τη μεγαλη αγανακτηση μου, και θελω επιστρεψει αυτους εις τον τοπον τουτον και θελω κατοικισει αυτους εν ασφαλεια· 38 και θελουσι εισθαι λαος μου και εγω θελω εισθαι Θεος αυτων· 39 και θελω δωσει εις αυτους καρδιαν μιαν και οδον μιαν, δια να με φοβωνται πασας τας ημερας, δια το καλον αυτων και των τεκνων αυτων μετ' αυτους· 40 και θελω καμει διαθηκην αιωνιον προς αυτους, οτι δεν θελω αποστρεψει απ' οπισω αυτων, δια να αγαθοποιω αυτους· και θελω δωσει τον φοβον μου εις τας καρδιας αυτων, δια να μη αποστατησωσιν απ' εμου· 41 και θελω ευφραινεσθαι επ' αυτους εις το να αγαθοποιω αυτους, και θελω φυτευσει αυτους εν τη γη ταυτη κατα αληθειαν, εξ ολης μου της καρδιας και εξ ολης μου της ψυχης.

Chapter 33

1 Και εγεινε λογος Κυριου προς τον Ιερεμιαν εκ δευτερου, ενω αυτος ητο ετι κεκλεισμενος εν τη αυλη της φυλακη, λεγων, 2 Ουτω λεγει Κυριος ο κτισας αυτην, Κυριος ο πλασας αυτην δια να στερεωσι αυτην· Κυριος το ονομα αυτου· 3 Κραξον προς εμε και θελω σοι αποκριθη και σοι δειξει μεγαλα και αποκρυφα, τα οποια δεν γνωριζεις. 4 Διοτι ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ περι των οικιων της πολεως ταυτης και περι των οικιων των βασιλεων του Ιουδα, αιτινες θελουσι καταστραφη απο χαρακωματων και απο μαχαιρας, 5 των ερχομενων δια να πολεμησι προς τους Χαλδαιους και δια να εμπλησωσι αυτας με τα πτωματα των ανθρωπων, τους οποιους εγω θελω παταξει εν τη οργη μου και εν τω θυμω μου και δια πασας τας κακιας των οποιων εκρυψα το προσωπον μου απο της πολεως ταυτης· 6 ιδου, εγω θελω φερει εις αυτην υγιειαν και ιασιν και θελω ιατρευσει αυτους, και θελω καμει αυτους να ιδωσιν αφθονιαν ειρηνης και αληθειας. 7 Και θελουσι επιστρεψει την αιχμαλωσιαν του Ιουδα και την αιχμαλωσιαν του Ισραηλ, και θελω οικοδομησει αυτους ως το προτερον· 8 και θελω καθαρισει αυτους απο πασης της ανομιας αυτων, και θελω συγχωρησει πασας τας ανομιας αυτων, με τας οποιας απεστατησαν απ' εμου. 9 Και η πολις αυτη θελει εισοδια εις εμε ονομα ευφροσυνης, αινεσις και δοξα εμπροσθεν παντων των εθνων της γης, τα οποια θελουσιν
ακούσει πάντα τα αγαθά, τα οποία εγώ καμνώ εἰς αυτούς· και θελεῖ τρομαξεῖ διά πάντα τα αγαθά καὶ διὰ πασαν την ειρήνην, την οποίαν θελῶ καὶ θελεῖν τρομαξεῖ διὰ πάντα τα αγαθά καὶ διὰ πασαν την ειρήνην, την οποίαν θελεῖ εἰς αυτην.

10 Οὕτω λεγεῖ ὁ Κύριος· Πάλιν θελεῖ ακούσθη εν τῷ τόπῳ τούτῳ, θελεῖν το πολεοὶ τοῦ Ιουδα καὶ εν ταῖς πλατείαις τῆς Ιερουσαλήμ, αἰτεῖνει καὶ νημαίοιν καὶ νημαίοις καὶ χωρὶς κατοικίας καὶ χωρὶς κτηνοῦς, καὶ ἡ φωνὴ τῆς χάρας καὶ ἡ φωνὴ τῆς εὐφροσύνης, ἡ φωνὴ τοῦ νυμφιοῦ καὶ ἡ φωνὴ τῆς νυμφῆς, φωνῆ τῶν λεγοντῶν, ἂν έλεγε τόν Κύριον τοῖς δυνάμεως, διότι αὐτήν εἰς τοὺς προσφέροντας προσφορὰς εἰς τόν οἰκὸν τοῦ Κυρίου· διότι θελεῖ επιστρέψει τήν αἰχμαλωσίαν τῆς γῆς, ὡς τῷ πρῶτῳ λέγει Κύριος.

11 Οὕτω λεγεῖ ο Κύριος τοῖς δυνάμεως· Πάλιν εἰς τοὺς τόπους τούτους ὃστις ἦν εἰς τοὺς τόπους τούτους καὶ εἰς πάσαν ταῖς πολέσι τοῦ Δαβίδ καὶ εἰς πάσαν την Ιερουσαλήμ, καὶ εἰς πάσαν την Ιουδαίαν, ἄνευτες εἰς τοὺς τόπους τούτους, καὶ σκοτείνειν τοὺς ποιμένας διὰ να ἀναπαύσω τα ποιμένα.

12 Εν ταῖς πολέσι τῆς ορεινῆς, εν ταῖς πολέσι τῆς πεδινῆς καὶ εν ταῖς πολέσι τοῦ νότου καὶ εν τῇ γη Βενιαμίν καὶ εν τοῖς περίκλαι τῆς Ιερουσαλήμ καὶ εν ταῖς πολέσι τοῦ Ιουδαίαν, θελεῖν περάσει πάλιν παρά τοὺς ποιμένας, λέγει Κύριος.

13 Ἡ διάθηκη τῆς Βίβλου, ἑκάστη παρά τοῖς προσφέροντας προσφορὰς εἰς τόν οἰκὸν τοῦ Κυρίου· διότι θελεῖ επιστρέψει τήν αἰχμαλωσίαν τῆς γῆς, ὡς τῷ πρῶτῳ λέγει Κύριος.

14 Εἰς ταῖς ημέραις καὶ εἰς τὸν χρόνον τοῦ Δαβίδ καὶ εἰς τοὺς προσφέροντας προσφορὰς εἰς τόν οἰκὸν τοῦ Κυρίου· οἱ θελούσιν να ἀναπαύσω τα ποιμένα, λέγει Κύριος.

15 Διότι οῦτω λέγει Κύριος· Πλήθος εἰς τῆς γῆς, λέγει Κύριος, καὶ θελεῖν εκτελεσθῇ λόγον, τοῦ οἶκου Ισραήλ καὶ τοῦ οἶκου Ιουδαίαν. Εἰς ταῖς ημέραις καὶ εἰς τὸν χρόνον τοῦ Δαβίδ, διότι οὗτος εἶναι ἐκείνος λόγον, τοῦ οἶκου Ισραήλ καὶ τοῦ οἶκου Ιουδαίαν.

16 Εἰς τ[…]
Chapter 34

1 Ο λόγος ο γενομένος προς Ιερεμίαν παρά Κυρίου, όταν Ναβουχοδόνοσορ ο βασιλέας της Βαβυλώνος και πασα η δυνάμεις αυτού και παντα τα βασίλεια της γης τα υποκειμένα υπο την χειρα αυτου και παντες οι λαοι επολεμουν κατα της Ιεροσολυμη και κατα πασων των πολεων αυτης, λεγων, 2 Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· Υπαγε και λαλησον προς τον Σεδεκιαν τον βασιλεα του Ιουδα και ειπε προς αυτον, Ουτω λεγει Κυριος· Ιδου, θελω παραδωσει την πολιν ταυτην εις την χειρα του βασιλεως της Βαβυλωνος, και θελει κατακαυσει αυτην εν πυρι·

3 και συ δεν θελεις εκφυγει εκ της χειρος αυτου, αλλ’ εξαπαντος θελεις πιασθη και παραδοθη εις την χειρα αυτου· και οι οφθαλμοι σου θελουσιν ιδει τους οφθαλμους του βασιλεως της Βαβυλωνος, και το στομα αυτου θελει λαλησει εις το στομα σου, και θελεις υπαγει εις την Βαβυλωνα. 4 Ακουσον ομως τον λόγον του Κυριου, Σεδεκια βασιλευ του Ιουδα· ουτω λεγει Κυριος περι σου· Δεν θελεις αποθανει δια μαχαιρας·

5 εν ειρηνη θελεις αποθανει, και κατα τας καυσεις τας εις τους πατερας σου, τους προγενεστερους βασιλεις, τους υπαρξαντας προ σου, ουτω θελουσι καμει καυσεις εις σε· και θελουσι κλαυσει, λεγοντες, Ουαι, Κυριε· διοτι εγω ελαλησα τον λογον, λεγει Κυριος.

6 Και ελαλησεν Ιερεμιας ο προφητης προς Σεδεκιαν τον βασιλεα του Ιουδα παντας τους λογους τουτους εν Ιερουσαλημ· 7 το δε στρατευμα του βασιλεως της Βαβυλωνος επολεμει κατα της Ιερουσαλημ και κατα πασων των πολεων του Ιουδα των εναπολειφθεισων, κατα της Λαχεις και κατα της Αζηκα· διοτι αυται εναπελειφθησαν εν ταις πολεσι Ιουδα, πολεις οχυραι. 8 Ο λόγος ο γενομένος προς τον Ιερεμίαν παρα Κυριου, αφου ο βασιλευς Σεδεκιας εκαμε συνθηκην μετα παντος του λαου του εν Ιερουσαλημ, δια να κηρυξη εις αυτους αφεσιν·

9 ωστε να αποπεμψη εκαστος τον δουλον αυτου και εκαστος την δουλην αυτου, Εβραιον η Εβραιαν, ελευθερους, δια να μη εχη μηδεις δουλον Ιουδαιον αδελφον αυτου· 10 και ηκουσαν παντες οι αρχοντες και πας ο λαος, οι εισελθοντες εις την συνθηκην, του να αποπεμψωσιν εκαστος τον δουλον αυτου και εκαστος την δουλην αυτου ελευθερους, ωστε να μη εχωσι πλεον δουλους αυτους. 11 μετα ταυτα ομως τους δουλους και τις δουλας, τους οποιους απεπεμψαν ελευθερους, εκαμον να επιστρεψωσι, και καθυπεβαλετε αυτους δια να ηναι εις εσας δουλοι και δουλαι· 12 δια τουτο ουτω λεγει Κυριος· Σεις δεν μου ηκουσατε, να κηρυξητε αφεσιν εκαστος εις τον αδελφον αυτου και εκαστος εις τον πλησιον αυτου· ιδου λοιπον,
λέγει Κυρίως, εγώ θηρυτώ αφεσιν εναντίον σας εις την μαχαίραν, εις τον λοιμόν και εις την πειναν· καὶ θελῶ σας παραδώσω εις διασποράν εν πάσι τοις βασιλείοις της γῆς. 18Καὶ θελῶ παραδώσω τοὺς ανθρώπους τους αθετησάντας την διαθήκην μου, οἵτινες δὲν εξετέλεσαν τοὺς λόγους της διαθήκης, την οποίαν εκαμόν ενωπίον μου, οτὲ εσχίσασαν τον μοσχον εἰς δύο καὶ επεράσαν μεταξὺ τῶν τιμημάτων αὐτοῦ, 19τοὺς αρχοντὰς τοῦ Ιουδα καὶ τοὺς αρχοντὰς τῆς Ιερουσαλήμ, τοὺς ευνοῦχους καὶ τοὺς ιερεῖς καὶ παντα τόν λαὸν τοῦ τοποῦ, οἵτινες επεράσαν μεταξὺ τῶν τιμημάτων τοῦ μοσχοῦ· 20καὶ θελῶ παραδώσω αὐτοὺς εἰς τήν χειρά τῶν εχθρῶν αὐτῶν καὶ εἰς τήν χειρά τῶν ζητοῦντων τήν ψυχήν αὐτῶν· τα δὲ πτώματα αὐτῶν θελοῦσιν εἰσθαί διά τροφῆν εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἰς τὰ θηρία τῆς γῆς.

Καὶ Σεδεκίαν τὸν βασιλέα τοῦ Ιουδα καὶ τοὺς αρχοντὰς αὐτοῦ θελῶ παραδώσει εἰς τὴν χειρά τῶν εχθρῶν αὐτῶν καὶ εἰς τὴν χειρά τῶν ζητοῦντων τήν ψυχήν αὐτῶν καὶ εἰς τὴν χειρά του στρατεύματος τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος, οἵτινες ανεχώρησαν απὸ εσάς. 22 Ἰδοὺ, θελῶ προσταξεῖ, λέγει Κυρίως, καὶ θελῶ επιστρέψει αὐτοὺς εἰς τὴν πόλιν ταύτην· καὶ θελοῦσι πολέμησει κατ' αὐτής καὶ κυριεύσει αὐτην καὶ κατακαύσει αὐτην εἰς πῦρι· καὶ θελῶ καμεῖ ερημωσιν τὰς πόλεις τοῦ Ιουδα, ὡστε να μὴ υπάρχῃ ο θαυματίων.

Chapter 35

1Ο λόγος ο γενομένος πρὸς τὸν Ιερεμίαν παρὰ Κυρίου εἰς ταῖς ἡμέραις τοῦ Ἰωακεὶμ υἱοῦ τοῦ Ἰωσίου, βασιλέως τοῦ Ἰουδα, λεγῶν,
2Υπαγε πρὸς τὸν οίκον τῶν Ῥηχαβίτων καὶ λαλήσον πρὸς αὐτοὺς καὶ φέρε αὐτοὺς εἰς τὸν οίκον τοῦ Κυρίου, εἰς ἐν τοῖς δωματίοις, καὶ ποτίσον αὐτοὺς οίνον.
3Τότε ἔλαβον Ἰααζανίαν, τὸν υἱὸν τοῦ Ιερεμίου, υἱοῦ τοῦ Χαβασινία, καὶ τοὺς αδελφοὺς αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ πάντα τὸν οίκον τῶν Ῥηχαβίτων, 4καὶ εφέρα αὐτοὺς πρὸς τὸν οίκον τοῦ Κυρίου, εἰς τὸ δωμάτιον τοῦ Αναν, υἱοῦ τοῦ Ἰγδαλίου, ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, το ὥπου ἦτο πλησίον τοῦ δωματίου τῶν αρχοντῶν τοῦ δωματίου τοῦ Μαασίου υἱοῦ τοῦ Σαλλουμ, τοῦ φυλακοῦ τῆς αὐλῆς· 5καὶ ἔθεσα εμπρόσθεν τῶν υἱῶν τοῦ οίκου τῶν Ῥηχαβίτων ἀγγεία πλήρη οίνου καὶ ποτηρία, καὶ εἶπα πρὸς αὐτοὺς, Πιετε οίνον.
6Καὶ εἶπον, Δεν θελομεν πιει οίνον· διοτι Ιωναδαβ, ὁ υἱὸς τοῦ Ρηχα, ὁ πατὴρ ἡμῶν, προσεταξεν εἰς ἡμᾶς λεγων, Δεν θελετε πιει οίνον, σεις καὶ οἱ υἱοὶ σας, εἰς τὸν αἰῶνα· 7ουδὲ οἰκιαν θελετε οἰκοδομησει ουδὲ σπερμα θελετε ουδὲ αμπελωνα θελετε· αλλὰ θελετε κατοικεῖν πασας τας ἡμερας σας, δια να ζησητε πολλας ἡμερας επι της γης, εν ἡ παροικειτε. 8Καὶ ὑπηκουσαμεν εἰς την φωνην του Ιωναδαβ, υἱοῦ τοῦ Ρηχα, το πατηρ ημὼν, προσεταξεν εις ημᾶς λεγων, Δεν θελετε πιει οίνον, σεις καὶ οἱ υἱοὶ σας, εἰς τὸν αἰῶνα· 9ουδὲ οἰκιαν θελετε οἰκοδομησει ουδὲ σπερμα θελετε ουδὲ αμπελωνα θελετε· αλλὰ θελετε κατοικεῖν πασας τας ἡμερας σας, δια να ζησητε πολλας ἡμερας επι της γης. 10ἀλλα κατωκησαμεν εις σκηνας καὶ οπηκουσαμεν και επραξαμεν κατα παντα οσα προσεταξεν εις ημᾶς Ιωναδαβ ο πατηρ ημων. 11οτε ομως Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς της Βαβυλωνος ανεβη εις τον τοπον, ειπομεν, Ελθετε καὶ ας υπαγωμεν εις Ιερουσαλημ, εξ αιτιας του στρατευματος των Χαλδαιων καὶ εξ αιτιας του στρατευματος των Συριων· καὶ κατοικουμεν ειν
Ιερουσαλήμ. 12 Και εγείνε λογος Κυριού προς τον Ιερεμιαν, λεγών, 13 Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων, ο Θεος του Ισραηλ· Υπαγε και ειπε προς τους ανθρωπους του Ιουδα και προς τους κατοικους της Ιερουσαλήμ, Δεν θελετε λατρευτε αλλοι θεοι; λεγει Κυριος. 14 Οι μεν λογοι του Ιωναδαβ, υιου του Ρηχαβ, οστις προσεταξεν εις τους υιους αυτου να μη πινωσιν οινον, εξετελεσθησαν· και εως της ημερας ταυτης δεν πινουσι, διοτι υπακουουσιν εις την προσταγην του πατρος αυτων· εγω δε ελαλησα προς εσας, εγειρομενος πρωι και λαλων, πλην δεν μου ηκουσατε. 15 Και απεστειλα προς εσας παντας τους δουλους μου εγειρομενος πρωι και αποστελλων, λεγων, Επιστρεψατε ηδη εκαστος απο της οδου αυτου της πονηρας και διορθωσατε τας πραξεις υμων και μη υπαγετε οπισω αλλων θεων δια να λατρευητε αυτους, και θελετε κατοικησει εν τη γη, την οποιαν εδωκα εις εσας και εις τους πατερας σας· αλλα δεν εκλινατε το ωτιον σας και δεν μου εισηκουσατε.

και ο ε Ιερεμιας προς τον οικον των Ρηχαβιτων, Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων· Δεν θελει λειψει ανθρωπος απο του Ιωναδαβ υιου του Ρηχαβ παρισταμενος ενωπιον μου εις τον αιωνα.

Chapter 36

1 Και εν τω τεταρτω ετει του Ιωακειμ, υιου του Ιωσιου βασιλεως του Ιουδα, εγεινεν ο λογος ουτω προς τον Ιερεμιαν παρα Κυριου, λεγων, 2 Λαβε εις σεαυτον τομον βιβλιου και γραψον εν αυτω παντας τους λογους, τους οποιους ελαλησα προς σε κατα του Ισραηλ και κατα του Ιουδα και κατα παντων των εθνων αφ' ης ημερας ελαλησα προς σε, απο των ημερων του Ιωσιου εως της ημερας ταυτης· 3 ισως ακουση ο οικος Ιουδα παντα τα κακα, τα οποια εγω βουλευομαι να καμω εις αυτους, ωστε να επιστρεψωσιν εκαστος απο της οδου αυτου της πονηρας και να συγχωρησω την ανομιαν αυτων και την αμαρτιαν αυτων.

18 Και ειπεν ο Ιερεμιας προς τον οικον των Ρηχαβιτων, Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων, ο Θεος του Ισραηλ· Δεν θελει λειψει ανθρωπος απο του Ιωναδαβ υιου του Ρηχαβ παρισταμενος ενωπιον μου εις τον αιωνα.
πονηρὰς· διότι μεγάς εἰναι ο θύμος καὶ η ὀργή, τὴν οποίαν ο Κύριος ἐλαλήσε κατὰ τοῦ λαοῦ τοῦτο. 6 Καὶ εἰκαμὲν ὁ Βαρουχ ὁ υἱὸς τοῦ Νηρίου κατὰ παντα οὐας προσέταξεν εἰς αὐτὸν Ἰερεμίας τὸν προφήτην, ἀναγνώσας ἐν τῷ βιβλίῳ τοὺς λόγους τοῦ Κύριου ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κύριου. 7 Καὶ εἰς τὸ πεμπτῷ ἐτῶν Ἰωακείμ, υἱοῦ τοῦ Ἰωσίου βασιλέως τοῦ Ἰουδα, ἐν τῷ δωματίῳ τοῦ Γεμαρίου, υἱοῦ τοῦ Σαφάν, τοῦ γραμματέως, εἰς τῇ αὐλῇ τῇ ἀνω, εἰς τῷ εἰσόδῳ τῆς νεᾶς πυλῆς τοῦ οἴκου τοῦ Κύριου, εἰς τὰ ωτά παντῶν τοῦ λαοῦ. 8 Ἐν τῷ πεμπτῷ ἐτῶν Ἰωακείμ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἰωσίου, βασιλέως τοῦ Ἰουδα, ἐκηρύξαν σελαίριαν εἰς ὑπάρχοντας ἐν Ιερουσαλήμ, καὶ ἐν ὑπάρχοντας εἰς τῷ πολέμῳ Ἰουδα, εἰς τὴν αὐλὴν τῆς αὐλῆς πρὸς τὴν πύλην τοῦ οἴκου τοῦ Κύριου. 9 Ἐν τῷ πεμπτῷ ἐτῶν Ἰωακείμ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἰωσίου, βασιλέως τοῦ Ἰουδα, ἐκηρύξαν σελαίριαν εἰς ὑπάρχοντας ἐν Ιερουσαλήμ, καὶ ἐν ὑπάρχοντας εἰς τῷ πολέμῳ Ἰουδα, εἰς τὴν αὐλὴν τῆς αὐλῆς πρὸς τὴν πύλην τοῦ οἴκου τοῦ Κύριου. 10 Ἐν τῷ πεμπτῷ ἐτῶν Ἰωακείμ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἰωσίου, βασιλέως τοῦ Ἰουδα, ἐκηρύξαν σελαίριαν εἰς ὑπάρχοντας ἐν Ιερουσαλήμ, καὶ ἐν ὑπάρχοντας εἰς τῷ πολέμῳ Ἰουδα, εἰς τὴν αὐλὴν τῆς αὐλῆς πρὸς τὴν πύλην τοῦ οἴκου τοῦ Κύριου.
αφού ο βασιλεύς κατεκαυσε τον τομόν και τους λόγους, τους οποίους εγράφεν ο Βαρουχ εκ στομάτος του Ιερεμίου, λεγών, 28 Δαβέ παλίν εἰς σεαυτόν ἀλλόν τομόν και γράφεν επ’ αὐτῷ πάντας τους προτέρους λόγους, οίτινες ἦσαν εἰς τῷ πρώτῳ τομῷ, τὸν οποίον κατεκαυσεν Ἰωακείμ ο βασιλεύς του Ἰουδα. 29 καὶ πρὸς τὸν Ἰωακείμ, τὸν βασιλέα του Ἰουδα, θελεῖς εἰπεί, Οὕτω λέγει Κύριος· Σὺ κατεκαυσας τὸν τομόν τοῦτον, λέγων, Διὰ τι εγράψας εν αὐτῷ, λέγων, ὁ βασίλευς τῆς Ἱβουλῶνος θελεῖ ελθεῖ εξαπαντοῦντος καὶ θελεῖ εξολοθρεύσει τὴν γῆν ταυτὴν καὶ καμεῖ να εκλεῖπῃ αὐτὴς ανθρώπων καὶ κτηνῶν. 30 Διὰ τούτου οὖν λέγει Κύριος περὶ τοῦ Ἰωακείμ τοῦ βασιλεως του Ἰουδα· δὲν θελεῖ εχεῖ καθημένον επὶ τοῦ θρόνου του Δαβίδ· καὶ τὸ πτωμα αὐτοῦ θελεῖ εκριφθῆναι τῇ ἡμέρᾳ εἰς τὸ καῦμα καὶ τῇ νυκτὶ εἰς τὸν παγετόν. 31 καὶ θελω παιδεύσει αὐτὸν καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ καὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ διὰ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν· καὶ θελω φέρει επὶ αὐτοὺς καὶ επὶ τοὺς κατοικούς τῆς Ἰερουσαλήμ καὶ επὶ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Ἰουδα πάντα τα κακά, τα οποία ελαλήσα πρὸς αὐτοὺς καὶ δὲν ηκουσαν. 32 καὶ ελαβεν ο Ιερεμίας αλλόν τομόν και ἐδωκεν αὐτὸν εἰς τὸν Βαρουχ, τὸν υἱὸν του Νηριου, τὸν γραμματέα, καὶ εγράψεν εἰς αὐτόν ἅπαντας τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου, τὸν οποίον κατεκαυσεν εἰς πῦρ Ιωακείμ ο βασιλεύς του Ἰουδα· καὶ ετί προσετεθῆσαν εἰς αὐτοὺς πολλοὶ λόγοι παρομοιοί.

Chapter 37

1 Καὶ εβασιλεύσει Σεδεκιας ο βασιλεύς, ο υἱος του Ιωσιου, αντί Χονιου υἱου του Ιωακείμ, τον οποίον Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς της Βαβυλωνος κατεστησε βασιλεα εν τη γη Ιουδα. 2 καὶ δεν ηκουσεν αυτος και οι δουλοι αυτου και ο λαος του τοπου τους λογους του Κυριου, τους οποιους ελαλησε δια Ιερεμιου του προφητου. 3 και απεστειλεν ο βασιλευς Σεδεκιας τον Ιεουχαλ υιον του Σελεμιου και τον Σοφονιαν υιον του Μαασιου, τον ιερεα, προς Ιερεμιαν τον προφητην, λεγων, Δεηθητι, παρακαλω, υπερ ημων προς Κυριον τον Θεον ημων. 4 ο δε Ιερεμιας εισηρχετο και εξηρχετο μεταξυ του λαου, και δεν ειχον βαλει αυτον εις φυλακην. 5 και εξηλθε το στρατευμα του Φαραω εκ της Αιγυπτου· και οτε οι Χαλδαιοι οι πολιορκουντες την Ιερουσαλημ ηκουσαν την φημην αυτων, ανεχωρησαν απο Ιερουσαλημ. 6 και εγεινε λογος Κυριου προς Ιερεμιαν τον προφητην, λεγων, 7 Ουτω λέγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· Ουτω θελετε ειπει προς τον βασιλεα του Ἰουδα, οστις απεστειλεν υμας προς εμε δια να με ερωτησητε· Ιδου, το στρατευμα του Φαραω το εξελθον εις βοηθειαν υμων θελει επιστρεψει εις την γην αυτου, την Αιγυπτον. 8 και οι Χαλδαιοι θελουσι επαναστρεψει κατα της πολεως ταυτης και θελουσι κυριευσει αυτην κατακαυσει αυτην εν πυρι. 9 Ουτω λέγει Κυριος· Μη πλανασθε, λεγοντες, οι Χαλδαιοι εξαπαντος θελουσιν απελθει αφ’ ημων· επειδη δεν θελουσιν απελθει. 10 Διοτι και αν παταξητε απαν το στρατευμα των Χαλδαιων, το οποιον σας πολεμει, και εναπολειφθουσι κατα της πολεως ταυτης και θελουσι κυριευσει αυτην κατακαυσει αυτην εν πυρι. 11 και οι Χαλδαιοι θελουσιν επαναστρεψει και πολεμησουσι κατα της πολεώς ταυτής και θελουσι κυριευσει αυτην κατακαυσει αυτην εν πυρι.
υπεκφυγη εκείθεν μεταξύ του λαού. 13Και οτε αυτος ήλθεν εις την πυλην Βενιαμιν, ο αρχηγος της φρουρας ευρισκετο εκεί, του οποιου το ονόμα ήτο Ιρειας υιος του Σελεμιου, υιου του Ανανιου· και επισε τον Ιερεμιαν τον προφητην, λεγων, Συ προσφευγεις προς τους Χαλδαιους. 14Και ειπεν ο Ιερεμιας, Ψευδος ειναι· εγω δεν προσφευγω προς τους Χαλδαιους. Πλην δεν ηκουσεν αυτον· και επισε αυτον εις τον Ιερεμιαν και εφερεν αυτον προς τους αρχοντας. 15Και οργισθησαν οι αρχοντες κατα του Ιερεμιου και επαταξαν αυτον και εφυλακισαν αυτον εν τη οικια Ιωναθαν τον γραμματεως, διοτι ταυτην ειχον καμει δεσμωτηριον. 16Οτε δε ο Ιερεμιας εισηλθεν εις τον λακκον και εις τας κρυπτας και εκαθησεν ο Ιερεμιας εκει πολλας ημερας,

Chapter 38

1Και ήκουσαν Σεφατιας ο υιος του Ματθαν και Γεδαλιας ο υιος του Πασχωρ και Ιουχαλ ο υιος του Σελεμιου και Πασχωρ ο υιος του Μαλχιου τους λογους, τους οποιους ο Ιερεμιας ελαλησε προς παντα τον λαον, λεγων, 2Ουτω λεγει Κυριος· Οστις καθηται εν τη πολει ταυτη, θελει αποθανει υπο μαχαιρας, υπο πεινης και υπο λοιμου· αλλ' οστις εξελθη προς τους Χαλδαιους, θελει ζησει· και η ζωη αυτου θελει εισθαι ως λαφυρον εις αυτον, και θελει ζησει· 3ουτω λεγει Κυριος· Η πολις αυτη θελει εξαπαντος παραδοθη εις την χειρα του στρατευματος του βασιλεως της Βαβυλωνος και θελει κυριευσει αυτην. 4Και ειπον οι αρχοντες προς τον βασιλεα, Ας θανατωθη, παρακαλουμεν, ο ανθρωπος ουτος· διοτι εκλυει ουτω τας χειρας των ανδρων των πολεμιστων των εναπολειφθεντων εν τη πολει ταυτη και τας χειρας παντος του λαου, λαλων προς αυτους τοιουτους λογους· διοτι ο ανθρωπος αυτος δεν ζητει το καλον του λαου τουτου αλλα το κακον. 5Και ειπε Σεδεκιας ο βασιλευς Ιουχαλ, διοτι η ζωη αυτου εκεί· διοτι ο βασιλευς δεν δυναται ουδεν εναντιον σας. 6Τοτε έλαβον τον Ιερεμιαν, και ερριψαν αυτον εις τον λακκον του Μαλχιου υιου του Αμμελεχ τον εν τη αυλη της φυλακης, και κατεβιβασαν αυτον δια σχοινιων· και αποθανεν ο Ιερεμιας εκει.
ενώ ο βασίλευς εκάθισεν εν τῇ πύλῃ Βενιαμίν, ἑξήλθεν ο Αβδε-μελεχ εκ τῆς οἰκίας τοῦ βασίλεως καὶ ελάλησε πρὸς τὸν βασίλεα, λέγων, Κύριε μου βασίλεα, οι ανθρώποι οὗτοι επράξαν κακὰ εἰς σάς εκαμὸν εἰς τὸν Ιερεμίαν τὸν προφήτην, τὸν ὅποιον ἐρρίψαν εἰς τὸν λακκόν· καὶ αὐτὸς ἤθελεν ἀποθανεῖν ὑπὸ πείνης εἰς τῷ τόπῳ ὅπου εἶναι, διότι δὲν εἶναι πλεῦν ἄρτος ἐν τῇ πόλῃ.  

Καὶ προσετάξατο ὁ βασίλεας τὸν Αβδε-μελεχ τὸν Αἰθιοπα, λέγων, Κύριε μου βασίλεα, οἱ ανθρώποι οὗτοι επράξαν κακὰ εἰς τὸν Ιερεμίαν τὸν προφήτην εἰς τὸν λακκόν, πρὶν ἀποθανεῖν. Καὶ εἶλαβεν ο Αβδε-μελεχ τοὺς ανθρώπους μὲθ' εαυτοῦ, καὶ εἰσήλθεν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ βασιλέως ὑπὸ τὸ βήμα τῆς πύλης τῆς Βενιαμίν, καὶ εἰκονίζετο εἰς τὸν βασίλεα τὸν Ιερεμίαν τὸν προφήτην καὶ κατεβίβασεν αὐτὰ διὰ σχοινίων εἰς τὸν λακκόν πρὸς τὸν Ιερεμίαν. Καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Ιερεμίαν Αβδε-μελεχ τὸν Αἰθιοψ, Βαλε τώρα τὰ παλαιὰ ρακῆς καὶ τὰ παλαιὰ σεσηποτὰ αποφορίας καὶ κατεβίβασεν αὐτὰ διὰ σχοινίων εἰς τὸν λακκόν πρὸς τὸν Ιερεμίαν. Καὶ εἶπε πρὸς τὸν Ιερεμίαν Αβδε-μελεχ ὁ Αἰθιοψ, Βαλε τώρα τὰ παλαιὰ ρακῆς καὶ τὰ παλαιὰ σεσηποτὰ αποφορίας καὶ κατεβίβασεν αὐτὰ διὰ σχοινίων εἰς τὸν λακκόν πρὸς τὸν Ιερεμίαν.

Καὶ εἰπεν ο Ιερεμιας ουτω. Καὶ εσυραν τον Ιερεμιαν δια των σχοινιων καὶ ανεβιβασαν αυτον εκ του λακκου· καὶ εμεινεν ο Ιερεμιας εν τη αυλη της φυλακης.

Καὶ απεστειλε Σεδεκιας ο βασιλευς καὶ εφερε τον Ιερεμιαν τον προφητην προς εαυτον, εις την τριτην εισοδον την εν τω οικω του Κυριου· καὶ ειπεν ο βασιλευς προς τον Ιερεμιαν, Θελω να σε ερωτησω εν πραγμα· μη κρυψης απ' εμου μηδεν.

Και ειπεν ο Ιερεμιας προς τον Σεδεκιαν, Εαν φανερωσω τουτο προς σε, δεν θελεις τοοντι με θανατωσει; και εαν σε συμβουλευσω, δεν θελεις με ακουσει; 

Και ωμοσε κρυφιως Σεδεκιας ο βασιλευς προς τον Ιερεμιαν, λεγων, Ζη Κυριος, οστις εκαμεν εις ημας την ψυχην ταυτην, δεν θελω σε θανατωσει ουδε θελω σε δωσει εις την χειρα των ανθρωπων τουτων, οιτινες ζητουσι την ψυχην σου. 

Και ειπεν ο Ιερεμιας προς τον Σεδεκιαν, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος των δυναμεων, ο Θεος του Ισραηλ· Εαν τωοντι εξελθης προς τους αρχοντας του βασιλεως της Βαβυλωνος, τοτε η ψυχη σου θελει ζησει και η πολις αυτη δεν θελει κατακαυθη εν πυρι, και θελεις ζησει συ και ο οικος σου. 

αλλ' εαν δεν εξελθης προς τους αρχοντας του βασιλεως της Βαβυλωνος, τοτε η πολις αυτη θελει παραδοθη εις την χειρα των Χαλδαιων και θελουσι κατακαυσει αυτην εν πυρι και συ δεν θελεις εκφυγει εκ της χειρος αυτων.

Και ειπε Σεδεκιας ο βασιλευς προς τον Ιερεμιαν, Εγω φοβουμαι τους Ιουδαιους, οιτινες κατεφυγον προς τους Χαλδαιους, μηποτε με παραδωσωσιν εις την χειρα αυτων και με εμπαιξωσι. 

Και ειπεν ο Ιερεμιας, δεν θελουσι σε παραδωσει. Υπακουσον, παρακαλω, εις την φωνην του Κυριου, την οποιαν εγω λαλω προς σε· και θελει εισθαι καλον εις σε και η ψυχη σου θελει ζησει. 

Εαν ομως συ δεν εξελθης, ουτος ειναι ο λογος, τον οποιον ο Κυριος εδειξεν εις εμε. 

Και ιδου, πασαι αι γυναικες αι εναπολειφθεισαι εν τη οικια του βασιλεως του Ιουδα θελουσιν αχθη προς τους αρχοντας του βασιλεως της Βαβυλωνος, και αυται θελουσιν αχθην. Εγω φοβομαι τους Ιουδαιους, μηποτε με παραδωσωσιν εις την χειρα αυτων και με εμπαιξωσι.
ελάλησε προς σέ. 

26 τοτε θέλεις ειπει προς αυτους, Εγώ υπεβαλον την δεησιν μου ενωπιον του βασιλεως, δια να μη με επανορτήσει εις την οικιαν του Ιωναθαν, ωστε να αποθανω εκει. 

27 Ηλθον δε παντες οι αρχοντες προς τον Ιερεμιαν και πρωτησαν αυτον· και ανηγγειλε προς αυτους κατα παντας τους λόγους εκεινους, τους οποιους προσεταξεν ο βασιλεως. Και αυτοι επαυσαν να αμιλουσι μετ' αυτου, διοτι δεν ικουσαν το πραγμα. 

28 Και εμεινεν ο Ιερεμιας εν τη αυλη της φυλακης, εως της ημερας καθ' ην εκυριευθη η Ιερουσαλημ· και ητο εκει, οτε η Ιερουσαλημ εκυριευθη.

Chapter 39

1 Εν τω εννατω ετει του Σεδεκιου βασιλεως του Ιουδα, τον δεκατον μηνα, ηλθε Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς της Βαβυλωνος και απαν το στρατευμα αυτου κατα της Ιερουσαλημ και επολιορκουν αυτην. 

2 Εν δε τω ενδεκατω ετει του Σεδεκιου, τον τεταρτον μηνα, την εννατην του μηνος, επορθηθη η πολις.

3 Και παντες οι αρχοντες του βασιλεως της Βαβυλωνος εισηλθον και εκαθησαν εν τη μεσαια πυλη, Νεργαλ-σαρεσερ, Σαμγαρ-νεβω, Σαρσεχειμ, Ραβ-σαρεις, Νεργαλ-σαρεσερ, Ραβ-μαγ και παντες οι λοιποι αρχοντες του βασιλεως της Βαβυλωνος. 

4 Και ως ειδεν αυτους Σεδεκιας ο βασιλευς του Ιουδα και παντες οι ανδρες του πολεμου, εφυγον και εξηλθον την νυκτα εις της Ιεριχω· και συνελαβον αυτον και ανηγαγον αυτον εις Ριβλα, εν γη Αιμαθ, και επροφερε καταδικην επ' αυτον.

5 Και τους υιους του Σεδεκιου εσφαξεν εν Ριβλα εις προσφυγοντας, οιτινες προσεφυγον εις αυτον, και τους αρχοντας του Ιουδα εσφαξεν ο βασιλευς της Βαβυλωνος.

6 Και τους οφθαλμους του Σεδεκιου εξετυφλωσε και εδεσεν αυτον με δυο χαλκινας αλυσεις, δια να φερη αυτον εις την Βαβυλωνα.

7 Και την οικιαν του βασιλεως και τας οικιας του λαου κατεκαυσαν οι Χαλδαιοι εις πυρι, και τα τειχη της Ιερουσαλημ κατηδαφισαν.

8 Και το δε υπολοιπον του λαου το εναπολειφθεν εν τη πολει και τους προσφυγοντας, οιτινες προσεφυγον εις αυτον, και το υπολοιπον του λαου το εναπολειφθεν εφερεν αιχμαλωτον εις Βαβυλωνα Νεβουζαραδαν ο αρχισωματοφυλακ.

9 Εκ δε του λαου τους πτωχους τους μη εχοντας μηδεν αφηκεν ο Νεβουζαραδαν εν τη γη του Ιουδα και εδωκεν εις αυτους αμπελωνας και αγρους εν τω καιρω εκεινω.

10 Εκ των εννατω ετων, των δεκατων, ηλθε Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς της Βαβυλωνος και απαν το στρατευμα αυτου κατα της Ιερουσαλημ και επολιορκουν αυτην. 

11 Και η δεησιν μου ενωπιον του βασιλεως ειπει προς αυτον· Εγώ υπεβαλον την δεησιν μου ενωπιον του βασιλεως, δια να με επανορτήσει εις την οικιαν του Ιωναθαν, ωστε να αποθανω εκει.
Αβδε-μελεχ τον Αιθιοπα, λέγων, Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων, ο Θεος του Ισραηλ· Ιδου,
εγω θελω φερει τους λογους μου επι την πολιν ταυτην δια κακον και συχι δια καλον· και θελουσιν
εκτελεσθη ενυποιν σου την ημεραν εκεινην. 17θελω ομως σε σωσει εν τη ημερα εκεινη, λεγει
Κυριος, και δεν θελεις παραδοθη ενωπιον σου την ημεραν εκεινην.

18Θελω ομως σε σωσει εν τη ημερα εκεινη, λεγει Κυριος, και δεν θελεις παραδοθη εις την χειρα των άνθρωπων,
των οποιων συ φοβεισαι το προσωπον,

19διοτι θελουσιν εκτελεσθη ενωπιον σου την ημεραν εκεινην.

Chapter 40

1Ο λογος ο γενομενος προς Ιερεμιαν παρα Κυριου, αφου Νεβουζαραδαν ο αρχισωματοφυλαξ
εξαπεστειλεν αυτον απο Ραμα, οτε ειχε λαβει αυτον δεδεμενον με χειροδεσμα μεταξυ παντων
των μετοικισθεντων απο Ιερουσαλημ και Ιουδα, οιτινες εφεροντο αιχμαλωτοι εις την Βαβυλωνα.

2Και επισανον ο αρχισωματοφυλαξ του Ιερεμιαν και ειπε προς αυτον, Κυριος ο Θεος σου ελαλησε
tα κακα ταυτα επι τον τοπον τουτον.

3Και επεφερεν αυτα ο Κυριος και εκαμε καθως ειπεν· επειδη ημαρτησατε εις τον Κυριον και δεν υπηκουσατε εις την φωνην αυτου, δια τουτο εγεινεν εις εσας το πραγμα τουτο.

4Και τωρα ιδου, σε ελυσα σημερον εκ των χειροδεσμων των επι των χειρων σου· εαν φαινηται εις σε καλον να ελθης μετ' εμου εις την Βαβυλωνα, ελθε, και εγω θελω σε περιποιηθη
cαι δεν θελεις παραδοθη εις την χειρα των άνθρωπων, των οποιων συ φοβεισαι το
προσωπον,

5Και ημαρτησατε εις τον Κυριον και δεν υπηκουσατε εις την φωνην αυτου, δια τουτο εγεινεν εις εσας το πραγμα τουτο.

6Ακουσαντες δε παντες οι αρχηγοι των στρατευματων των en τω αγρω, αυτοι και οι ανδρες αυτων, οτι ο βασιλευς της Βαβυλωνος κατεστησε Γεδαλιαν τον υιον του Αχικαμ επι την γην και ετι ενεπιστευθη εις αυτον ανδρας και γυναικας και παιδια και εκ των πτωχων της γης, εκ των μη μετοικισθεντων εις την Βαβυλωνα,

7Ακουσαντες δε παντες οι αρχηγοι των στρατευματων των εν τω αγρω, αυτοι και οι ανδρες αυτων, οτι ο βασιλευς της Βαβυλωνος κατεστησε Γεδαλιαν τον υιον του Αχικαμ επι την γην και δεν επιστευθη εις αυτον ανδρας και γυναικας και παιδια και εκ των πτωχων της γης, εκ των μη μετοικισθεντων εις την Βαβυλωνα, ηλθον προς τον Γεδαλιαν επι την γην και επι συνηστευθη εις αυτον ανδρας και γυναικας και παιδια και εκ των πτωχων της γης, και εκει 

8Εγω δε, ιδου, θελω κατοικησει εν Μισπα, δια να παρισταμαι ενωπιον των Χαλδαιων, οιτινες θελουσιν ελθει προς ημας· και σεις συναξατε οινον και οπωρικα και ελαιον και βαλετε αυτα εις τα αγγεια σας και κατοικησατε εν τας πολεσιν υμων, τας οποιας κρατειτε. 10Εγω δε, ιδου, θελω κατοικησει εν Μισπα, δια να παρισταμαι εσωπιν των Χαλδαιων, οιτινες θελουσιν ελθει προς ημας· και σεις συναξατε οινον και οπωρικα και ελαιον και βαλετε αυτα εις τα αγγεια σας και κατοικησατε εν τας πολεσιν υμων, τας οποιας κρατειτε. 11Παρομοιως παντες οι Ιουδαιοι
οι εν Μωαβ και οι μεταξυ των υιων Αμων και οι εν Εδωμ και οι εν πασι τοις τοποις, οτε ηκουσαν
οτι ο βασιλευς της Βαβυλωνος αφηκεν υπολοιπον εις τον Ιουδαν και οτι κατεστησεν επ' αυτους
Γεδαλιαν τον υιον του Αχικαμ υιου του Σαφαν, 12τοτε επεστρεψαν παντες οι Ιουδαιοι εκ παντων
tων τοπων οπου ήσαν διεπαρμενοι και ήλθον εις την γην του Ιουδα, προς τον Γεδαλιαν εις Μισσα, και
εσυναξαν οινον και οπωρικα πολλα σφοδρα. 13Ο de Ιωαναν o υιος του Καρηα και παντες οι
αρχηγοι των στρατευματων των εν αγρω ησαν διεπαρμενοι και ηλθον εις τον Γεδαλιαν εις Μισσα, 14και ειπον
προς αυτον, Εξευρεις τωοντι οτι ο Βααλεις ο βασιλευς των υιων Αμμων απεστειλε τον Ισμαηλ τον
υιον του Νεθανιου δια να σε φονευση; Αλλ' ο Γεδαλιας o υιος του Αχικαμ δεν επιστευσεν εις
αυτους. 15Τοτε Ιωαναν o υιος του Καρηα ελαλησε κρυφιως προς τον Γεδαλιαν εν Μισπα, λεγων,
Ας υπαγω τωρα και ας παταξω τον Ισμαηλ τον υιον του Νεθανιου και ουδεις θελει μαθει αυτο·
dια τι να σε φονευση και ουτω παντες οι Ιουδαιοι, οι συνηγμενοι περι σε, να διασκορπισθωσι και
tο υπολοιπον του Ιουδα να απολεσθη; 16Αλλ' ο Γεδαλιας o υιος του Αχικαμ ειπε προς Ιωαναν τον
υιον του Καρηα, Μη καμης το πραγμα τουτο, διοτι ψευδη λεγεις περι του Ισμαηλ.

Chapter 41

1Και εν τω εβδομω μηνι ο Ισμαηλ ο υιος του Νεθανιου, υιου του Ελισαμα, εκ του βασιλικου
σπερματος και εκ των αρχοντων του βασιλεως, και δεκα ανδρες μετ' αυτου, ηλθον προς τον
Γεδαλιαν τον υιον του Αχικαμ εις Μισπα· και συνεφαγον εκει αρτον εν Μισπα. 2Και εσηκωθη
Ισμαηλ ο υιος του Νεθανιου και οι δεκα ανδρες οι οντες μετ' αυτου και επαταξαν τον Γεδαλιαν
τον υιον του Αχικαμ υιου του Σαφαν δια ρομφαιας και εθανατωσαν αυτον, τον οποιον ο βασιλευς
tης Βαβυλωνος ειχε καταστησει επι την γην. 3Και παντας τους Ιουδαιους τους οντας μετ' αυτου,
μετα του Γεδαλιου εν Μισσα, και τους Χαλδαιους τους ευρεθεντας εκει, ανδρας πολεμιστας,
eπαταξεν ο Ισμαηλ. 4Και την δευτεραν ημεραν, αφου εθανατωσε τον Γεδαλιαν, και ουδεις ειχε
μαθει αυτο, 5τοτε τινες απο Συχεμ, απο Σηλω και απο Σαμαρειας, ογδοηκον ανδρες, εξυρισμενοι
tous πωγωνας και διεσχισμενοι τα ιματια και με εντομας εις το σωμα, ηρχοντο μετα προσφορας
και λιβανιου εν τη χειρι αυτων, δια να φερωσιν εις τον οικον του Κυριου. 6Και εξηλθεν Ισμαηλ
ο υιος του Νεθανιου εις απαντησιν αυτων εκ Μισπα, κλαιων ενω επορευετο· και οτε απηντησεν
αυτους, ειπε προς αυτους, Εισελθετε προς Γεδαλιαν τον υιον του Αχικαμ. 7Και οτε ηλθον εις το
μεσον της πολεως, Ισμαηλ o υιος του Νεθανιου εσφαξεν αυτους και ερριψεν εις το μεσον του
λακκου, αυτος και οι ανδρες οι μετ' αυτου. 8Δεκα ομως ανδρες ευρεθησαν μεταξι αυτων και ειπον
προς τον Ισμαηλ, Μη μας θανατωσης, διοτι εχομεν θησαυρους εν τω αγρω, σιτον και κριθην και
ελαιον και μελι. Ουτως εκρατηθη και δεν εθανατωσεν αυτους μεταξι των αδελφων αυτων. 9Ο
δε λακκος, εις τον οποιον ο Ισμαηλ ερριψε παντα τα πτωματα των ανδρων, τους οποιους επαταξεν
eξ αιτιας του Γεδαλιου, ητο εκεινος, τον οποιον ο βασιλευς Ασα ειχε καμει υπο φοβου του Βαασα
βασιλεως του Ισραηλ· τουτον ο Ισμαηλ ο υιος του Νεθανιου εγεμισεν απο των θανατωθεντων.
10Και ημιαλωτισεν ο Ισμαηλ απαν το υπολοιπον του λαου το εν Μισσα, τας θυγατρας του βασιλεως
και παντα τον λαον τον εναπολειφθεντα εν Μισσα, τον οποιον Νεβουζαραδαν ο αρχισωματοφυλαξ

901
ισχεν εμπιστευθή εις τον Γεδαλιαν τον υιον του Αχικαμ· και ηχμαλωτισεν αυτα ο Ισμαηλ ο υιος του Νεθανιου και ανεχωρησεν δια να περαση προς τους υιους Αμμων. 11 Και οτε ηκουσεν Ιωαναν ο υιος του Καρηα και παντες οι αρχηγοι των στρατευματων οι μετ’ αυτου παντα τα κακα, τα οποια εκαμεν Ισμαηλ ο υιος του Νεθανιου, 12 ελαβον παντας τους ανδρας και υπηγαν να πολεμησωσι με τον Ισμαηλ τον υιον του Νεθανιου’ και ευρηκαν αυτον πλησιον των πολλων υδατων των εν Γαβαων. 13 Και ως ειδε πας ο λαος ο μετα του Ισμαηλ Ιωαναν τον υιον του Καρηα και παντας τους αρχηγους των στρατευματων των μετ’ αυτου, εχαρησαν. 14 Και εστραφησαν πας ο λαος, τον οποιον ο Ισμαηλ ηχμαλωτισεν απο Μισπα, και επεστρεψαν και υπηγαν μετα του Ιωαναν υιου του Καρηα. 15 Αλλ’ ο Ισμαηλ ο υιος του Νεθανιου εξεφυγεν απο του Ιωαναν μετα οκτω ανδρων και υπηγε προς τους υιους Αμμων. 16 Και ελαβεν ο Ιωαναν ο υιος του Καρηα και παντες οι αρχηγοι των στρατευματων οι μετ’ αυτου, απαν το υπολοιπον του λαου, το οποιον ηλευθερωσεν απο του Ισμαηλ υιου του Νεθανιου, αφου επαταξε Γεδαλιαν τον υιον του Αχικαμ, τους δυνατους ανδρας του πολεμου και τας γυναικας και τα παιδια και τας ευνουχους, τους οποιους ηχμαλωτισεν απο Γαβαων, 17 και υπηγαν και κατωκησαν εν τη κατοικια του Χιμαμ, τη πλησιον της Βηθλεεμ, δια να υπαγωσι να εισελθωσιν εις την Αιγυπτον, εξ αιτιας των Χαλδαιων· διοτι εφοβηθησαν απο αυτους, επειδη ο Ισμαηλ ο υιος του Νεθανιου επαταξε τον Γεδαλιαν τον υιον του Αχικαμ, τον οποιον ο βασιλευς της Βαβυλωνος κατεστησεν επι την γην.

Chapter 42

1 Και προσηλθον παντες οι αρχηγοι των στρατευματων και Ιωαναν ο υιος του Καρηα και Ιεζανιας ο υιος του Ωσαιου και πας ο λαος απο μικρου εως μεγαλου, 2 και ειπον προς Ιερεμιαν τον προφητην, Ας γεινη δεκτη, παρακαλουμεν, η δεησις ημων ενωπιον σου, και δεηθητι υπερ ημων προς Κυριον τον Θεον σου περι παντων τουτων· διοτι οι οφθαλμοι σου βλεπουσιν ημας δια να φανερωση εις ημας Κυριος ο Θεος σου την οδον εις την οποιαν πρεπει να περιπατησωμεν και το πραγμα το οποιον πρεπει να καμωμεν. 4 Και ειπε προς αυτους Ιερεμιας ο προφητης, Ηκουσα· ιδου, θελω δεηθη προς Κυριον τον Θεον υμων κατα τους λογους υμων, καθ' ους Κυριος ο Θεος σου σε αποστειλη προς ημας· ειτε καλον και ειτε κακον, θελομεν υπακουσει εις την φωνην Κυριου του Θεου ημων, προς τον οποιον σε αποστειλλεν, δια να γεινη καλον εις ημας, οταν υπακουσωμεν εις την φωνην Κυριου του Θεου ημων. 7 Και μετα δεκα ημερας εγεινε λογος Κυριου προς τον Ιερεμιαν. 8 Και εκαλεσε τον Ιωαναν τον υιον του Καρηα και παντας τους αρχηγους των στρατευματων τους μετ’ αυτου και παντα τον λαον, απο μικρου εως μεγαλου, 9 και ειπε προς αυτους, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· προς τον οποιον με αποστειλε δια να υποβαλω την δεησιν υμων ενωπιον αυτου· 10 Εαν εξακολουθητε να κατοικητε
εν τῇ γῇ ταύτῃ, τότε θελὼ σας οἰκοδομήσει καὶ δεν θελὼ σας κατακρήμνισει, καὶ θελὼ σας φυτεύσει καὶ δεν θελὼ σας εκρίζωσε, διότι μετενοήσα δια τὸ κακὸν τὸ οποίον εκάμα εἰς εσάς. Ἡ φοβήθητε ἀπὸ τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλώνος, ἀπὸ τοῦ οποίου τῶρα φοβεῖτε· μὴ φοβήθητε αὐτῷ, λέγει Κύριος, διότι εἰς μεθ' ὑμῶν, διὰ να σώσω ὑμᾶς καὶ να ελευθερώσω ὑμᾶς εἰς τὴν χειρὶ αὐτοῦ. Ἐκεῖ θελεῖ μαχαίραν πεινᾶσει, καὶ εἰς τῆν χεῖρα τοῦ τοῦτον λόγον γίνεται ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν ὑμῶν. Ἀλλ' εἰς σεὶς λέγετε, δεν θελομεν κατοικήσει εἰς τὴν γῆν ταυτῆς, λέγετε· Κυρίος, ὁ Θεος τοῦ Ισραήλ· Εάν σεὶς κατοικήσει εἰς τὴν γῆν ταυτῆς, δεν θελομεν κατακρίνει· καὶ θελεῖ μαχαίραν εἰς τὴν γῆν της Αἰγύπτου. Διότι θελεῖ μαχαίραν πεινᾶσει, καὶ διὰ τὸ μετενοήσα διά τὸ κακὸν τοῦ οποίου εκάμα εἰς εσάς. Μη φοβηθείτε απὸ τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλώνος, απὸ τοῦ οποίου τῷ αὐτῷ φοβεῖτε· μη φοβηθείτε αὐτῷ, λέγει Κυρίος, διότι εἰμαι μεθ' ὑμῶν, διὰ να ἰδεῖτε καὶ να εὑρεθήτε κατοικῆτε εἰς τὴν γῆν της Αἰγύπτου. Μη φοβηθείτε απὸ τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλώνος, ἀπὸ τοῦ οποίου τῷ αὐτῷ φοβεῖτε· μη φοβηθείτε αὐτῷ, λέγει Κυρίος, διότι εἰμαι μεθ' ὑμῶν, διὰ να ἰδεῖτε καὶ να εὑρεθήτε κατοικῆτε εἰς τὴν γῆν της Αἰγύπτου. Μη φοβηθείτε απὸ τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλώνος, ἀπὸ τοῦ οποίου τῷ αὐτῷ φοβεῖτε· μη φοβηθείτε αὐτῷ, λέγει Κυρίος, διότι εἰμαι μεθ' ὑμῶν, διὰ να ἰδεῖτε καὶ να εὑρεθήτε κατοικῆτε εἰς τὴν γῆν της Αἰγύπτου.
και να μας φερωσιν αιχμαλωτους εις την Βαβυλωνα. 4 Και δεν υπηκουσεν Ιωαναν ο υιος του Καρηα και παντες οι αρχηγοι των στρατευματων και πας ο λαος εις την φωνην του Κυριου, να κατοικησωσιν εν γη Ιουδα· 5 ο Ιωαναν ο υιος του Καρηα και παντες οι αρχηγοι των στρατευματων ελαβον παντας τους υπολοιπους του Ιουδα, τους επιστρεψαν εκ παντων των εθνων, οπου ειχον διασπαρη, δια να κατοικησωσιν εν γη Ιουδα, 6 τους ανδρας και τις γυναικας και τα παιδια και τας θυγατερας του βασιλεως και παντα ανθρωπον, τον οποιον Νεβουζαραδαν ο αρχισωματοφυλαξ ειχεν αφησει μετα του Γεδαλιου υιου του Αχικα υιου του Σαφαν, και τον Ιερεμιαν τον προφητην και τον Βαρουχ τον υιον του Νηριου· 7 και εισηλθον εις την γην της Αιγυπτου· διοτι δεν υπηκουσαν εις την φωνην του Κυριου· και ηλθον εως Ταφνης.

λογος Κυριου προς τον Ιερεμιαν εν Ταφνης, λεγων,

Λαβε εις την χειρα σου λιθους μεγαλους και κρυψον αυτους εμπροσθεν των οφθαλμων των ανδρων των Ιουδαιων εν αργιλλω εν τη κεραμεικη καμινω τη προς την εισοδον της οικιας του Φαραω, εν Ταφνης· 8 και ειπε προς αυτους, Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων, ο Θεος του Ισραηλ· Ιδου, θελω εξαποστειλει και λαβει τον Ναβουχοδονοσορ τον βασιλεα της Βαβυλωνος, τον δουλον μου, και θελει απλωσει την βασιλικην αυτου σκηνην επανω αυτων.

και θελει ελθει και παταξει την γην της Αιγυπτου και παραδωσει τους μεν δια θανατον, εις θανατον, τους δε δια αιχμαλωσιαν, εις αιχμαλωσιαν, τους δε δια ρομφαιαν, εις ρομφαιαν.

και θελω αναψει πυρ εν ταις οικιαις των θεων της Αιγυπτου, και τας μεν θελει κατακαυσει τους δε θελει φερει εις αιχμαλωσιαν· και θελει ενδυθη την γην της Αιγυπτου, καθως ο ποιμην ενδυεται το ιματιον αυτου, και θελει εξελθει εκειθεν εν ειρηνη.

και θελει συντριψει τα ειδωλα του οικου του ηλιου, του εν τη γη της Αιγυπτου· και τους οικους των θεων των Αιγυπτιων θελει κατακαυσει εν πυρι.

Chapter 44

Ο λογος ο γενομενος προς τον Ιερεμιαν περι παντων των Ιουδαιων των κατοικουντων εν τη γη της Αιγυπτου, των κατοικουντων εν Μιγδωλ και εν Ταφνης και εν Νωφ και εν τη γη Παθρως, λεγων, 2 ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων, ο Θεος του Ισραηλ· σεις ειδετε παντα τα κακα τα οποια επεφερα επι την Ιερουσαλημ και επι πασας τας πολεις του Ιουδα, και ιδου, αυται ερημοι την σημερον και δεν υπαρχει ο κατοικων εν αυταις, εξ αιτιας της κακιας αυτων, την οποιαν επραξαν δια να με παροργισωσιν, υπαγοντες να θυμιαζωσιν και να λατρευωσιν αλλους θεους, τους οποιους δεν εγνωρισαν αυτοι, σεις, ουδε οι πατερες σας. 4 Και απεστειλα προς εσας παντας τους δουλους μου τους προφητας, εγειρομενος πρωι και αποστελλων, λεγων, Μη πραττετε το βδελυρον τουτο πραγμα, το οποιον μισω. 5 Αλλα δεν ηκουσαν ουδε εκλιναν το ωτιον αυτων δια να επιστρεψωσιν απο της κακιας αυτων, ωστε να μη θυμιαζωσιν εις αλλους θεους. 6 Δια τουτο εξεχυθη η οργη μου και ο θυμος μου και εξεκαυθη εν ταις πολεις του Ιουδα και εν ταις πλατειαις της Ιερουσαλημ· και εγειναν ερημοι και εξεκαυθη εν την ημερα της σωξης. 7 Και τωρα ουτω λεγει Κυριος ο Θεος των δυναμεων, 8 ο Θεος του Ισραηλ· και έξι αγγελια δίδαξεν τον Ιερεμιαν εν Ταφνης εκ της ημερας της σωξης της σωξης.ο ο Θεος του Ισραηλ· 

Anonymous Greek Bible (Modern)
ο Θεος του Ισραηλ· Να αφανιστητε αφ' υμων ανδρα και γυναικα, νηπιον και θηλαζον, εκ μεσου του Ιουδα, δια να μη μεινη ημεια εις εας υπολοιπον. 6 παροργιζοντες με δια των εργων των χειρων σας, θυμιαζοντες εις αλλους θεους εν τη γη της Αιγυπτου, οπου ηλθετε να παροικησητε εκει, ωστε να αφανισητε εαυτους και να γεινητε καταρα και ονειδος μεταξυ παντων των εθνων της γης. 7 Μπως ελησμονησατε τας κακιας των πατερων σας και τας κακιας των βασιλεων του Ιουδα και τας κακιας των γυναικων αυτων και τας κακιας σας και τας κακιας των γυναικων σας, τας οποιας επραξαν εν τη γη του Ιουδα και εν τας πλατειας της Ιερουσαλημ; 8 δεν εις εκεινης εστησαν εν αυτην και εις θαμβος και εις καταραν και εις ονειδος.

9 Ιδου, εγω θελω στησει το προσωπον μου εναντιον υμων εις κακον, και δια να εξολοθρευσω παντα τον Ιουδαν. 10 Και θελω λαβει τους υπολοιπους του Ιουδα, οιτινες εστησαν το προσωπον αυτων εις το να υπαγωσιν εις την γην της Αιγυπτου, και εν τωι της Αιγυπτου, οιτινες θελουσι καταναλωθη παντες εν τη γη της Αιγυπτου· θελουσι πεσει εν μαχαιρα, θελουσι καταναλωθη εις θαμβος και εις καταραν και εις ονειδος.

11 Διοτι θελω επισκεφθη τους κατοικουντας εν τη γη της Αιγυπτου, ως επεσκεφθην την Ιερουσαλημ, εν μαχαιρα, εν πεινη και εν λοιμω.

12 Και ουδεις εκ των υπολοιπων του Ιουδα, των απελθοντων εις την γην της Αιγυπτου, δια να επιστρεψουσιν εις την γην του Ιουδα, εις την οποιαν αυτοι εχουσι προσηλωμενην την ψυχην αυτων, δια να επιστρωσι να κατοικησουσιν εκει· διοτι δεν θελουσιν επιστρεψει, ειμι οι διασεσωσμενοι.

13 Και παντες οι ανδρες οι γνωριζοντες οτι αι γυναικες αυτων εθυμιαζον εις αλλους θεους, και πας οι λαοι των κατοικουντες εις την γην της Αιγυπτου, επεκριθησαν προς τον Ιερεμιαν, λεγοντες, 14 περι του λογου, τον οποιον ελαλησας προς ημας εν ονοματι Κυριου, δεν θελομεν σου ακουσει· αλλα θελομεν εξαπαντος καμνει παν πραγμα εξερχομεν εκ του στοματος ημων, δια να θυμιαζωμεν εις την βασιλισσαν του ουρανου και να καμνωμεν σπονδας εις αυτην, καθως εκαμνομεν εν ταις πολεσι του Ιουδα και εν ταις πλατειαις της Ιερουσαλημ· και εχορταινομεν αρτον και διεκειμεθα καλως και κακον δεν εβλεπομεν.

15 Αλλ' αφ' οτου επαυσαμεν θυμιαζοντες εις την βασιλισσαν του ουρανου και καμνοντες σπονδας εις αυτην, ωστε εστερηθημεν παντων και κατηναλωθημεν εις μαχαιρα και εις θαμβος. 16 Και οτε ημεις εθυμιαζομεν εις την βασιλισσαν του ουρανου και εκαμνομεν σπονδας εις αυτην, μηπως ανευ των ανδρων και γυναικων αυτων εις αυτην πεμματα δια να προσκυνωμεν αυτην και εις αυτην εκαμνομεν σπονδας; 17 και ειπεν ο Ιερεμιας προς παντα τον λαον, προς ανδρας τε και γυναικας και προς παντα τον λαον, τους αποκριθεντας προς αυτον ουτω, λεγοντες, 18 Περι του λογου, τον οποιον ελαλησας προς ημας εν ονοματι Κυριου, δεν θελομεν σου ακουσει· αλλα θελομεν εξαπαντος καμπτειν εις την βασιλισσαν του ουρανου και εις αυτην πεμματα, και θελουσι καταναλωθη παντες εις τη νησιον της μαχαιρας, δια να θυμιαζωμεν εις την βασιλισσαν του ουρανου και εις αυτην πεμματα, και θελουσι εις εισθησιν εις θαμβος και εις καταραν και εις ονειδος.
επραττε· οθεν η γη σας κατεσταθη ερημωσις και θαμβος και καταρα, ανευ κατοικου, ως την ημεραν ταυτην. 23Επειδη εθυμιαζετε και επειδη ημαρτανετε εις τον Κυριον και δεν υπηκουσατε εις την φωνην του Κυριου ουδε περιπατησατε εν τω νομω αυτου και εν τοις διαταγμασιν αυτου και εν τωις μαρτυριοις αυτου, δια τουτο συνεβη εις εσας το κακον τουτο, ως την ημεραν ταυτην. 24Και ειπεν ο Ιερεμιας προς παντα τον λαον και προς πασας τας γυναικας, Ακουσατε τον λογον του Κυριου, πας ο Ιουδας, ο εν τη γη της Αιγυπτου. 25ουτως ελαλησεν ο Κυριος των δυναμεων, ο Θεος του Ισραηλ, λεγων, Σεις και αι γυναικες σας και ελαλησατε δια του στοματος σας και εκετελεσατε δια της χειρος σας, λεγοντες, Θελομεν εξαπαντος εκπληρωσει τας ευχας ημων, τας οποιας ηυχηθημεν, να θυμιαζωμεν εις την βασιλισαν του ουρανου και να καμνωμεν σπονδας εις αυτην· εξαπαντος λοιπον θελετε εκπληρωσει τας ευχας σας και εξαπαντος θελετε εκτελεσει τας ευχας σας. 26Δια τουτο ακουσατε τον λογον του Κυριου, πας ο Ιουδας, οι κατοικουντες εν τη γη της Αιγυπτου. Ιδου, ωμοσα εις το ονομα μου το μεγα, λεγει Κυριος, οτι το ονομα μου δεν θελει ονομασθη πλεον εν τω στοματι ουδενος ανδρος του Ιουδα, καθ' ολην την γην της Αιγυπτου, ωστε να λεγη, Ζη Κυριος ο Θεος. 27Ιδου, εγω θελω επαγρυπνει εις αυτους εις κακον και ουχι εις καλον· και παντες οι ανδρες του Ιουδα οι εν τη γη της Αιγυπτου θελουσι καταναλωθη εν μαχαιρα και εν πεινη, εωσου εκλειψωσιν. 28Οι δε διασεσωσμενοι απο της μαχαιρας, ολιγοι τον αριθμον, θελουσιν επιστρεψει εκ γης Αιγυπτου εις γην Ιουδα· και παντες οι υπολοιποι του Ιουδα, οι απελθοντες εις την γην της Αιγυπτου δια να παροικησωσιν εκει, θελουσι γνωρισει τινος λογος θελει πληρωθη, ο εμος, η αυτων. 29Και τουτο θελει εισθαι σημειον εις σας, λεγει Κυριος, οτι εγω θελω σας τιμωρησει εν τω τοπω τουτω, δια να γνωρισητε οτι οι λογοι μου θελουσιν εξαπαντος πληρωθη εναντιον σας εις κακον· 30ουτω λεγει Κυριος· Ιδου, εγω θελω παραδωσει τον Φαραω-ουαφρη, βασιλεα της Αιγυπτου, εις την χειρα των εχθρων αυτου και εις την χειρα των ζητουντων την ψυχην αυτου, καθως παρεδωκα τον Σεδεκιαν βασιλεα του Ιουδα εις την χειρα του Ναβουχοδονοσορ βασιλεως της Βαβυλωνος, του εχθρου αυτου και ζητουντος την ψυχην αυτου.

Chapter 45

1Ο λογος, τον οποιον Ιερεμιας ο προφητης ελαλησε προς τον Βαρουχ, τον υιον του Νηριου, οτε εγραφε τους λογους τουτους εν βιβλιω εκ στοματος του Ιερεμιου, εν τω τεταρτω ετει του Ιωακειμ υιου του Ιωσιου, βασιλεως του Ιουδα, λεγων, 2Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ περι σου, Βαρουχ· 3Ειπας, Ουαι εις εμε τωρα διοτι ο Κυριος επροσθεσε πονον επι την θλιψιν μου· απεκαμον εν τω στεναγμω μου και αναπαυσιν δεν ευρισκω. 4Ουτω θελεις ειπει προς αυτον· Ουτω λεγει ο Κυριος· Ιδου, εκεινο το οποιον ωκοδομησα, εγω θελω κατεδαφισει· και εκεινο το οποιον εφυτευσα, εγω θελω εκριζωσει, και συμπασαν την γην αυτην. 5Και συ ζητεις εις σεαυτον μεγαλα; μη ζητης· διοτι, ιδου, εγω θελω φερει κακα επι πασαν σαρκα, λεγει Κυριος, αλλα την ζωην σου θελω δωσει εις σε ως λαφυρον, εν πασι τοις τοποις οπου υπαγης.
Chapter 46

1 Ο λόγος του Κυρίου ο γενομένος προς τον Ἴερεμίαν τον προφήτην κατά των εθνών. 2 κατά της Αιγύπτου, κατά της δυνάμεως του Φαραώ-νεχαω βασιλέως της Αιγύπτου, ἡτις ἔτη παρὰ τὸν υποτάμων Εὐφρατήν εν Χαρκείον, τήν ὃποιαν επατάξε Ναβουχοδόνοσορ ὁ βασιλέας τῆς βαβυλωνίας εν τῷ τεταρτῳ ἕτερῳ τοῦ Ιωακείμ, υἱοῦ τοῦ Ἰωσίου, βασιλέως τοῦ Ἰουδα. 3 Ἀναλαβεῖτε ἀσπίδα καὶ θυρέον καὶ προσέλθετε εἰς πολέμον. 4 Ζευχατε τοὺς ἵππους καὶ ἀναβητεί ἵππεις καὶ παρασταθήτε με περικεφαλαῖα· στιλβωσάτε τὰς λογχὰς, ενδυθήτε τοὺς θώρακας. 5 Διὰ τί εἶδον αὐτοὺς ἑπτοῆμενους, τρεπομένους εἰς τὰ οπίσω; οἱ δὲ ἰσχυροὶ αὐτῶν συνετρίβησαν καὶ ἔφυγον μετὰ σπουδῆς, τρόμος πάντα χεῖρα, λέγει Κυρίος. 6 Ο ταχὺς οὐ έχγυγη, καὶ ο ισχυρὸς οὐ διασώθη· θελοῦσι προσκόψει καὶ θελοῦσι πέσει πρὸς βόρραν, παρὰ τὸν υποτάμων Εὐφρατήν. 7 Τίς οὕτως, ο ἀναβαίνων ως πλημμύρα, τοῦ ὃποιου τὰ υδάτα κυλινδοῦνται ὡς ποταμοὶ; 8 ἡ Αἰγύπτως ἀναβαίνει ως πλημμύρα καὶ τὰ υδάτα αὐτῆς κυλινδοῦνται ως ποταμοί· καὶ λέγει, θελοῦσιν αὐτῶς· θελοῦσιν ἀρχηγὸν καὶ τοὺς κατοικοῦντας εἰς τὴν γῆν. 9 Άναβαινετε, ἵπποι, καὶ μαινεσθε, ἀμαξαί· καὶ ἐξελθοῦσιν οἱ ἰσχυροὶ, οἱ Αἰθιοπεῖς καὶ οἱ Λιβυεῖς οἱ κρατοῦντες τὴν ἀσπίδα καὶ οἱ Λυδιοὶ οἱ κρατοῦντες καὶ εντεινοῦσιν τὸξον. 10 Διὰ τί αὕτη ἡ ἡμέρα εῖναι εἰς Κυρίον τὸν Θεόν τῶν δυνάμεων, ἡμέρα καταδίκης, διὰ νὰ ἐκδικηθῆται τοὺς εχθροὺς αὐτῶν· καὶ τὸ ἀμφιβολοῦσα ἀμφιβολοῦσα· σκοτεινῆς αὐτοῦ. 11 Αὐτὸς ἐίναι Γαλαὰν καὶ λαμβάνει αὐτῆς, παρθένη· ματαιώσεις χρόνος· θεραπεία δὲ οὐκ ἔχει διὰ σέ. 12 Τὰ ἐθνα ἀκούσαν τὴν αἰσχῦνην σου, καὶ η κραυγή σου ἐνεπλήσε τὴν γῆν· διὰ τί ισχυρὸς προσεκρούσε εἰς ισχυρὸν, εἰς τὸ αὐτὸ ἔπεσον αὐτοὶ καὶ ἀμφοτέροι. 13 Ὅσο ἐστρωθῆσαν κατὰ γῆς οἱ ἀνδρεῖος σου· δὲν στέκοντες, διὰ τί ο Κυρίος ἀπεσπρώξε αὐτοὺς. 14 Επλήθυνε τοὺς προσκρούοντας, μαλατία ἐπιπτε τὸν ἄλλον· καὶ εἰπατε, ἔπαυσθη καὶ ἀναστάσθηνεν εἰς τὸν λαόν αὐτῶν· καὶ εἰς τὴν γῆν τῆς γεννήσεως ημῶν ἀπὸ τὸν ἀρχηγόν καὶ τοῦ διωρίσθην καιροῦ. 15 Ἰσραήλ ἐγὼ, λέγει ο Βασίλεις τοῦ ὃνομα εἰναι ο Κυρίος τῶν δυνάμεων, Εξαπαντῆσαν καὶ να πάντα ἔρχεται εἰς τὸν λαόν αὐτῶν· καὶ εἰς τὴν γῆν τῆς γεννήσεως ημῶν ἀπὸ τὸ διορίσθην καιροῦ. 16 Άναγγελατε εἰς Αἰγύπτῳ καὶ κηρύξατε εἰς Μιγδωλ καὶ κηρύξατε εἰς Νωφ καὶ εἰς Ταφνῇς· εἰπατε, παρασταθείτε καὶ ετοιμασθείτε· διὰ τί οι κατοικοῦντες εἰς τὸν βόρρα, παρὰ τὸν υποτάμων Εὐφρατήν.

907
με πελεκεις, ως ξυλοκοποι. 23 Θελουσι κατακοψει το δάσος αυτῆς, λεγει Κυριος, αν και ηναι αμετρητον· διοτι ειναι κατα το πλήθος υπερ την εκρισα και αναριθμητοι. 24 Θελει καταίχθυνθη η θυγατηρ της Αιγυπτος· ειναι κατα το πληθος υπερ την ακριδα και αναριθμητοι.

25 Ο Κυριος των δυναμεων, ο Θεος του Ισραηλ, λεγει, Ιδου, θελω το πληθος της Νω και τον Φαραώ και την Αιγυπτον και τους θεους αυτης και τους δουλους αυτης, τον Φαραώ και τους επι αυτων θαρρουντας·

26 και θελουσι παραδωσει αυτους εις την χειρα της Νουβουχοδονοσορ βασιλεως της Βαβυλωνος και εις την χειρα των δουλων αυτου και μετα ταυτα θελει κατοικηθη, καθως εις τας προτερον ημερας, λεγει Κυριος.

Συ δε μη φοβηθης, δουλε μου Ιακωβ, μηδε δειλιας, Ισραηλ· διοτι ιδου, θελω σε σωσει απο του μακρυνου τοπου και το σπερμα σου απο της γης της αιχμαλωσιας αυτων· και ο Ιακωβ θελει επιστρεψει και θελει ησυχασι και αναπαυθη και δεν θελει ο εκφοβων.

Chapter 47

Ο λογος του Κυριου, ο γενομενος προς Ιερεμιαν τον προφητην, κατα των Φιλισταιων, πριν παταξη την Γαζαν ο Φαραώ. Ουτω λεγει Κυριος· Ιδου, υδατα αναβαινουσιν απο βορρα, και θελουσιν εισθαι χειμαρρος πλημμυρων, και θελουσι πλημμυρησει την γην και το πληρωμα αυτης, την πολιν και τους κατοικουντας εν αυτη· τοτε οι ανθρωποι θελουσιν αναβοησει και παντες οι κατοικοι της γης θελουσιν ολολυξει.

Ωπο του κροτου των πατηματων των ρωμαλεων αυτου ιππων, υπο του σεισμου των αμαξων αυτου, οι πατερες δεν θελουσι στραφη προς τα τεκνα δια την ατονιαν των χειρων, εξ αιτιας της ημερας της επερχομενης δια να απολεση παντας τους Φιλισταιους, να εκκοψη απο της Τυρου και της Σιδωνος παντα εναπολειφθεντα βοηθον· διοτι ο Κυριος θελει αφανισει τους Φιλισταιους, το υπολοιπον της νησου Καφθορ.

Φαλακρωμα ηλθεν επι την Γαζαν· η Ασκαλων απωλεσθη μετα του υπολοιπον της κοιλαδος αυτων. Εως ποτε θελεις εις σεαυτην; Ω μαχαιρα του Κυριου, εως ποτε δεν θελεις ησυχασει; εισελθε εις την θηκην σου, αναπαυθητι και ησυχασον.

Πως να ησυχασης; διοτι ο Κυριος εδωκεν εις αυτην παραγγελιαν κατα της Ασκαλωνος και κατα της παραθαλασσιου· εκει διωρισεν αυτην.

Chapter 48

Κατα του Μωαβ. Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων, ο Θεος του Ισραηλ· Ουαι εις την Νεβω· διοτι απωλεσθη· η Κιριαθαιμ κατησχυνθη, εκυριευθη· η Μισγαβ κατησχυνθη και ετρομαξε. Ω μαχαιρα του Μωαβ, εως ποτε δεν θελεις ησυχασει; εισελθε εις την θηκην σου, αναπαυθητι και ησυχασον. Εως ποτε δεν θελες ησυχασει; εισελθε εις την θηκην σου, αναπαυθητι και ησυχασον. Εως ποτε δεν θελες ησυχασει; εισελθε εις την θηκην σου, αναπαυθητι και ησυχασον.
θελει εισθαι πλεον καυχημα εις τον Μωαβ· εν Εσεβων κακον εβουλευθησαν εναντιον αυτης· Ελθετε και ας εξαλειψωμεν αυτην απο του να εθνος· και συ, Μαδμεν, θελεις καταδιωξει· μαχαιρα θελει σε καταδιωξει. 3 Φωνη κραυγης απο Οροναιμ, λεηλασια και συντριμμα μεγα· 4 Ο Μωαβ συνετριβη· τα παιδια αυτου εξεπεμψαν κραυγην. 5 Διοτι εις την αναβασιν της Λουειθ θελει υψωθη κλαυθμος επι κλαυθμον, επειδη εις την καταβασιν του Οροναιμ ηκουσαν οι εχθροι κραυγην συντριμματος. 6 Φυγετε, σωσατε την ζωην σας, και γενεσθε ως αγριομυρικη εν τη ερημω· 7 Διοτι, επειδη ης οικος αυτου ειναι εθνος, και συ Μαδμεν, θελεις κατεδαφισθη· και ο Χεμως θελει εξελθει εις αιχμαλωσιαν, οι ιερεις αυτου και οι αρχοντες αυτου ομου. 8 Διοτι, επειδη η συνετριβη· τα παιδια αυτου εξεπεμψαν κραυγην. 9 Φωνη κραυγης απο Οροναιμ, λεηλασια και συντριμμα μεγα· 10 Ο Μωαβ συνετριβη· τα παιδια αυτου εξεπεμψαν κραυγην. 11 Διοτι εις την αναβασιν της Λουειθ θελει υψωθη κλαυθμος επι κλαυθμον, επειδη εις την καταβασιν του Οροναιμ ηκουσαν οι εχθροι κραυγην συντριμματος. 12 Φυγετε, σωσατε την ζωην σας, και γενεσθε ως αγριομυρικη εν τη ερημω· 13 Διοτι, επειδη η συνετριβη· τα παιδια αυτου εξεπεμψαν κραυγην. 14 Φωνη κραυγης απο Οροναιμ, λεηλασια και συντριμμα μεγα· 15 Διοτι, επειδη η συνετριβη· τα παιδια αυτου εξεπεμψαν κραυγην. 16 Φωνη κραυγης απο Οροναιμ, λεηλασια και συντριμμα μεγα· 17 Διοτι, επειδη η συνετριβη· τα παιδια αυτου εξεπεμψαν κραυγην. 18 Φωνη κραυγης απο Οροναιμ, λεηλασια και συντριμμα μεγα· 19 Διοτι, επειδη η συνετριβη· τα παιδια αυτου εξεπεμψαν κραυγην. 20 Διοτι, επειδη η συνετριβη· τα παιδια αυτου εξεπεμψαν κραυγην.
αυτού, λεγει Κυριος, πλην ουχι ουτω· τα ψευδη αυτου δεν θελουσι τελεσφορησει. 31 Δια τουτο θελω ολολυξει δια τον Μωαβ και θελω αναβοησει δια ολον τον Μωαβ· θελουσι θρηνολογησει δια τους άνδρας της Κιρ-ερες. 32 Αμπελε της Σιβμα, θελω κλαυσει δια σε υπερ τον κλαυθμον της Ιαζηρ· τα κληματα σου διεπερααααααν την θαλασσαν, εφθασαν εως της θαλασσης της Ιαζηρ· ο λεηλατης επεπεσεν επι το θερον σου και επι τον τρυγητον σου. 33 Και χαρα και αγαλλιασις εξηλειφθη απο της καρποφορου πεδιαδος και απο της γης Μωαβ· και αφηρεσα τον οινον απο των ληνων· ουδεις θελει ληνοπατησει αλαλαζων· αλαλαγμος δεν θελει ακουσθη.

34 Δια την κραυγην της Εσεβων, ητις εφθασεν εως Ελεαλη και εως Ιαας, αυτοι εδωκαν την φωνην αυτων απο Σηγωρ εως Οροναιως δαμαλις τριετης· διοτι και τα υδατα του Νιμρειμ θελουσιν εκλειψει. 35 Και θελω παυσει εν τω Μωαβ, λεγει Κυριος, τον προσφεροντα ολοκαυτωμα εις τους υψηλους τοπους και τον θυμιαζοντα εις τους θεους αυτου. 36 Δια τουτο η καρδια μου θελει βομβησει δια τον Μωαβ ως αυλος και η καρδια μου θελει βομβησει ως αυλος δια τους ανδρας της Κιρ-ερες· διοτι τα αποκτηθεντα εις αυτην αγαθα απωλεσθησαν.

37 Διοτι πασα κεφαλη θελει εισθαι φαλακρα και πας πωγων εξυρισμενος· επι πασας τας χειρας θελουσιν εισθαι εντομαι και επι την οσφυν σακκος. 38 Επι παντα τα δωματα του Μωαβ και επι πασας τας πλατειας αυτου θρηνος θελει εισθαι· διοτι συνετριψα τον Μωαβ ως σκευος εν ω δεν υπαρχει χαρις, λεγει Κυριος.

39 Ωαι εις σε, Μωαβ· ο λαος του Χεμως απωλεσθη· διοτι οι υιοι σου επιασθησαν αιχμαλωτοι και αι θυγατερες αιχμαλωτοι. 40 Αλλ' εγω θελω επιστρεψει την αιχμαλωσιαν του Μωαβ εν ταις εσχαταις ημεραις, λεγει Κυριος. Μεχρι τουτου η κρισις του Μωαβ.

Chapter 49

1 Περι των υιων Αμμων. Ουτω λεγει Κυριος· Μηπως δεν εχει υιους ο Ισραηλ; δεν εχει κληρονομον; δια τι ο Μαλχομ εκληρονομησε την Γαδ και ο λαος αυτου κατοικει εν ταις πολεσιν εκεινου; 2 Δια τουτο, ιδου, ερχονται ημεραι, λεγει Κυριος, και θελει εισθαι σωρος ερειπιων και αι κωμαι αυτης θελουσι κατακαυθη εν πυρι· τοτε ο Ισραηλ θελει κληρονομησει τους κληρονομησαντας αυτον, λεγει Κυριος.
Ολολυξον, Ἑσεβὼν, διότι ἡ Γαῖ· ἐλεηλατηθῆ· βοησάτε, αἱ κωμαὶ τῆς Ραββα, περὶζωσθῆτε σακκοῦς· θυγατῆρα ἀποστατρίαν, ητίς ηλπίζει εἰς τοὺς θησαυρούς σου, λεγουσά. Τις θελεῖ εἰλθεῖ εναντίον μου; Ἰδοὺ, εγὼ φερὼ φοβὸν εἰς σε, λεγεὶ Κυρίος ὁ Θεὸς τῶν δύναμεων, ἀπὸ παντῶν τῶν περιοικῶν σου· καὶ θελεῖ διασκορπίσθη ἑκάστος κατὰ προσωπὸν αὐτοῦ· καὶ δεν θελεῖ υπαρχεῖ ο συναξῶν τὸν πλανωμένον. Καὶ μετὰ ταῦτα θελεῖ εἰς προπερῆ τῆς αἰχμαλωσίαν τῶν υἱῶν Ἁμῶν, λεγεὶ Κυρίος. Περὶ τοῦ Ἐδωμ. Οὐτῶ λεγεὶ Κυρίος τῶν δύναμεων· δεν εἰναι πλεῖον σοφία εἰς Θαίμαν; εχάθη ἡ βουλή ἀπὸ τῶν συνετῶν; εφυγεν ἡ σοφία αὐτῶν;

Δια τι καυχασαι εἰς τὰς κοιλαίας; ἡ κοιλας σου διαρρέω, θυγατηρ αποστατρια, ητίς ηλπιζει επι τους θησαυρους σου, λεγουσα, Τις θελει ελθει εναντιον μου; Ίδου, εγω φερω φοβον επι σε, λεγει Κυριος ο Θεος των δυναμεων, απο παντων των περιοικων σου· και θελετε διασκορπισθη εκαστος κατα προσωπον αυτου· και δεν θελει υπαρχει ο συναξων τον πλανωμενον. Και μετα ταυτα θελει επιστρεψει την αιχμαλωσιαν των υιων Αμμων, λεγει Κυριος.

Περι του Εδωμ. Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων· δεν ειναι πλειον σοφια εν Θαιμαν; εχαθη απο των συγετων; εφυγεν απο των σοφων των

Φυγετε, στραφητε, καμετε τοπους βαθεις δια κατοικιαν, κατοικι της Δαιδαν· διοτι θελω φερει επ' αυτον τον ολεθρον του Ἡσαυ, τον καιρον της επισκεψεως αυτου.

Εαν ηρχοντο προς σε τρυγηται, δεν ηθελον αφησει επιφυλλιδας; εαν κλεπται δια νυκτος, ηθελον αρπασει το αρκουν εις αυτους. Αλλ' εγω εγυμνωσα τον Ἡσαυ, ανεκαλυψα τους κρυψωναυτου, και δεν θελει δυνηθη να κρυφθη· ελεηλατηθη το σπερμα αυτου και οι αδελφοι αυτου και οι γειτονες αυτου, και αυτος δεν υπαρχει.

Αφες τα ορφανα σου· εγω θελω ζωογονησει αυτα· και αι χηραι σου ας ελπιζωσιν επ' εμε. Εαν ηρχουσαν κατα της κοιλας σου, θελεις διασκορπισθη εκαστος κατα προσωπον αυτους· και δεν θελεις την αιχμαλωσιαν των υιων Αμμων, λεγει Κυριος. Περι του Εδωμ. Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων· δεν ειναι πλειον σοφια εν Θαιμαν; εχαθη απο των συγετων; εφυγεν απο των σοφων των...
ειναι εν τη θαλασση· δεν δυναται να ησυχαση. 24 Η Δαμασκος παρελυθη, εστραφη εις φυγην, και τρομος κατελαβεν αυτην· αγωνια και πονοι εκυριευσαν αυτην ως τικτουση. 25 Πως δεν εναπελειψε η πολις η ησυχη; 26 Δια τουτο οι νεοι αυτης θελουσι πεσει εις τας πλατειαις αυτης, και παντες οι ανδρες οι πολεμισαν θελουσιν απολεσθηνειν εναπος αυτης.

Πως δεν εναπελειψε η πολις η ευκλεης, η πολις της ευφροσυνης μου. 27 Ποιος θελει απολεσθηνειν εις τας πλατειαις αυτης, και παντες οι άνδρες οι πολεμισαν θελουσιν απολεσθηνειν κατ' εκεινην ημεραν, λεγει ο Κυριος των δυναμεων. 28 Και θελω αναψει πυρ εν τω τειχει της Δαμασκου και θελει καταφαγει τα παλατια του Βεν-αδα.

Περι της Κηδαρ, και περι των βασιλειων της Ασωρ, τα οποια επαταξε Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς της Βαβυλωνος. Ουτω λεγει Κυριος· Σηκωθητε, αναβητε προς την Κηδαρ και λεηλατησατε τους Υιους της ανατολης. 29 Θελουσι κυριευσει τας σκηνας αυτων και τα ποιμνια αυτων· θελουσι λαβει εις εαυτους τα παραπετασματα αυτων και πασαν την αποσκευην αυτων και τας καμηλους αυτων· και θελουσι βοησει προς αυτους, Τρομος πανταχοθεν.

Φυγετε, υπαγετε μακραν, καμετε τοπους βαθεις δια κατοικιαν· κατοικοι της Ασωρ, λεγει Κυριος· διοτι Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς της Βαβυλωνος εβουλευθη βουλην εναντιον σας και ελογισθη λογισμους εναντιον σας.

Σηκωθητε, αναβητε εις το ησυχον εθνος το κατοικουν εις ασφαλεια, λεγει Κυριος· οιτινες δεν εχουσι πυλας ουδε μοχλους αλλα κατοικουσι μονοι· Και αι καμηλοι αυτων θελουσι εισθαι λεηλασια και το πληθος των κτηνων αυτων λαφυρον· και θελω διασκορπισει αυτους εις παντας τους ανεμους, προς τους κατοικουνταν εν τοις ασκπατους μερεσι· και θελω επιφερει τον ολεθρον αυτων εκ παντων των περατων αυτων, λεγει Κυριος.

Και η Ασωρ θελει εισθαι κατοικια θωων, ερημος εις τον αιωνα· δεν θελει κατοικει εκει ανθρωπος και δεν θελει παροικει εν αυτη υιος ανθρωπου. 34 Ο λογος του Κυριου, ο γενομενος προς Ιερεμιαν τον προφητην, κατα της Ελαμ εν τη αρχη της βασιλειας του Σεδεκιου βασιλεως του Ιουδα, λεγων," Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων· Ιδου, θελω συντριψει το τοξον της Ελαμ, την αρχην της δυναμεως αυτων.

Και θελω φερει επι την Ελαμ τους τεσσαρας ανεμους εκ των τεσσαρων ακρων του ουρανου, και θελω διασκορπισει αυτους εις παντας τουτους τους ανεμους· και δεν θελει εισθαι εθνος, οπου οι δεδιωγμενοι της Ελαμ δεν θελουσιν ελθειν εν αυτη.

Διοτι θελω κατατρομαξει την Ελαμ εμπροσθεν των εχθρων αυτων και εμπροσθεν των ζητουντων την ψυχην αυτων· και θελω επιφερει κακον επ' αυτους, τον θυμον της οργης μου, λεγει Κυριος· και θελω αποστειλει την μαχαιραν οπισω αυτων, εωσου αναλωσω αυτους. 37 Και θελω στησει τον θρονον μου εν Ελαμ, και θελω εξολοθρευσει εκειθεν βασιλεα και μεγιστανας, λεγει Κυριος.

Πλην εν ταις εσχαταις ημεραις θελω επιστρεψει την αιχμαλωσιαν της Ελαμ, λεγει Κυριος.

Chapter 50

1 Ο λογος, τον οποιον ελαλησε Κυριος κατα της Βαβυλωνος, κατα της γης των Χαλδαιων, δια Ιερεμιου του προφητου. 2 Αναγγειλατε εν τοις εθνεσι και κηρυξατε και υψωσατε σημαινα· κηρυξατε, μη κρυψητε ειπατε, Εκπαθηση η Βαβυλων, κατησχυσθη ο Βηλ, συνετριβη ο Μερωδαχ· κατησχυσαν τα ειδωλα αυτης, συνετριβησαν τα βδελυγματα αυτης. 3 Διοτι απο βορρα αναβαινει εθνος εναντιον αυτης, το οποιον θελει καταστησει την γην αυτης ερημον, και δεν θελει υπαρχει έπος συνετριβησεν.
ο κατοίκων εν αυτή· απο ανθρωπο εως κτηνους θέλουσι μετατοπισθή, θέλουσι φυγεί. 4Εν ταῖς
ημέραις εκείναις καὶ εν τῷ καιρῷ εκεῖνῳ, λέγει Κυρίος, θέλουσιν ελθεῖ οἱ υἱοὶ Ισραήλ, αυτοὶ καὶ
οἱ υἱοὶ Ἰουδαίοι· παιδεύετε καὶ εἰσάγετε τις τίς τοῦ Κυρίου εν διαθήκῃ αἰωνίω· ητίς δὲν θελεί λησμονηθή.
5Ο λαὸς μου εγείρειν προβάτα απολωλοτα· οἱ ποιμενες αυτῶν παρετρέψαν αυτοὺς, περιεπλάνησαν αυτοὺς εἰς
τὰ οράματα αὐτῶν· παραπλανήσαν αὐτοὺς εἰς τοὺς ορέα. 6Ο λαὸς τοῦ κυρίου εγείρεται προβατά·
θέλουσιν ερωτησεί περὶ τῆς οδοῦ τῆς Σιων καὶ τῶν προσώπων αὐτῶν πρὸς εἰς, λέγοντες, ἐλθείτε
καὶ ἔνωσθε αὐτοὺς ἐν τῷ Κυρίῳ καὶ συναγωγῇ αἰωνίῳ· ητίς δὲν θελεί λησμονηθῆ.
7Παντες οἱ ευρίσκοντες αὐτός κατετρώγον αὐτός καὶ οἱ εχθροὶ αὐτῶν εἶπον, Δεν πταιομεν· διοτι ημαρτησαν εἰς Κυρίον,
τὴν κατοικίαν τῆς δικαιοσύνης· ναι, εἰς Κυρίον, τὴν ἑλπίδα τῶν πατέρων αὐτῶν.
8Φυγετε εκ μέσου τῆς Βαβυλονίας καὶ ἐξέλθετε ἀπὸ τῆς γῆς τῶν Χαλδαίων καὶ γείνετε ως κριοὶ εμπροσθεν
ποιμνιων. 9Διοτι ιδοῦ, εγὼ θελὼ εγείρει καὶ αναβιβάσει επὶ τῆς Βαβυλονίας συναγωγήν εθνῶν μεγάλων
εἰς τὴν γῆν τῆς Βαβυλονίας, καὶ τίς ἀπολλύσην αὐτῶν· δεν θελείν υπαγεί καὶ ζητῆσαι τὸν Θεόν αὐτῶν.
10Τὶς δὲν θελεί τραγωνισθῆναι αὐτῶν· ητίς δὲν θελεί εἰς Κυρίον.
11Επεὶ ηθοποιηθή, διεκτετήριζε· 
12Η μητέρα ποιμνιων θέλει ἐσχατῆ τῶν εθνῶν, ερήμους τήν κατοικίαν αὐτῶν· 
13Εξ αἰτίας τῆς ὀργῆς τοῦ Κυρίου δὲν θελεί κατοικηθῆ, ἀλλὰ θελεί ερημωθῆναι ἀπὸ ἀπὸ τῆς γῆς τῶν εθνῶν
καὶ καταπατήσας αὐτόν. 14Αλλα θελεί τον σπειροντα καὶ τον κρατοῦντα δρεπάνον· επὶ προσώπῳ τῆς εξολοθρευτικῆς
μαχαίρας θέλουσιν εἰς κακοῖς· καὶ θέλουσιν εἰς τῆς γής τῶν εθνῶν καταπατήσει· ητίς δὲν θελεί ἐκκοψατε αὐτῷ.
15Αλλα θελεί τον σπειροντα καὶ τον κρατοῦντα δρεπάνον· καὶ θέλουσιν εἰς τῆς γής τῶν εθνῶν καταπατήσει· ἀλλὰ
θελεί τον σπειροντα καὶ τον κρατοῦντα δρεπάνον· ἀλλὰ θελεί τον σπειροντα καὶ τον κρατοῦντα δρεπάνον· 
16Διοτι οὐκ εἰς τὴν κατοικίαν τῆς γῆς τῶν εθνῶν παρεδώκειν· επεὶ ημαρτήσατε εἰς τὸν Κυρίον· 17Καὶ θελεί 
γειτοναῖς καὶ κατοικοῦσιν τῷ Λαόν τοῦ Ωσαμαρίου· καὶ θελεί τον σπειροντα καὶ τον κρατοῦντα δρεπάνον· καὶ θελεί 
τον τὸν σπειροντα καὶ τον κρατοῦντα δρεπάνον· καὶ θελεί τον σπειροντα καὶ τον κρατοῦντα δρεπάνον· 
18Δια τούτου οὐκ θελεί τον τοὺς τίς τῆς γῆς τῶν δασεῖς· καὶ θελεί τον τοὺς τίς τῆς γῆς τῶν δασεῖς· 
19Καὶ θελεί τον τοὺς τίς τῆς γῆς τῶν δασεῖς· καὶ θελεί τον τοὺς τίς τῆς γῆς τῶν δασεῖς· 
20Καὶ θελεί τον τοὺς τίς τῆς γῆς τῶν δασεῖς· καὶ θελεί τον τοὺς τίς τῆς γῆς τῶν δασεῖς· 
21Αναπτύξατε εἰς τῆς γῆς τῶν δασεῖς· καὶ θελεί τον τοὺς τίς τῆς γῆς τῶν δασεῖς· 
22Καὶ θελεί τον τοὺς τίς τῆς γῆς τῶν δασεῖς· καὶ θελεί τον τοὺς τίς τῆς γῆς τῶν δασεῖς· 
23Καὶ θελεί τον τοὺς τίς τῆς γῆς τῶν δασεῖς· καὶ θελεί τον τοὺς τίς τῆς γῆς τῶν δασεῖς·
καὶ συνελήφθης, διότι εἰς τὸν Κυρίον ἀντεστάθης. 25 Ὁ Κυρίος ἤνοιξε τὴν ὀπλοθήκην αὐτοῦ καὶ εξῄηγα τὸ ὀπλα πόλεως αὐτοῦ· διότι τὸ ἐργον τοῦτο ἔχει Κυρίος ὁ Θεος τῶν δυνάμεων ἐν τῇ γῇ τῶν Χαλδαίων. 26 Ἐλθετε ἐπὶ αὐτήν απὸ τῶν περάτων· αὐτὸ ἐπηρμένευσε αὐτὴς· καταστήσατε αὐτὴν ἡμέραν ταῖς ὀπλα διαφοράς τῇ ὑπερτηρανεύσει τῷ Κυρίῳ. 27 Εἰς τὴν εἰς αὐτὴν ἀναγγέλλερεν αὐτῷ, εἰς αὐτὴν καὶ τῷ ἔργῳ αὐτοῦ; διότι τὸ ἔργῳ αὐτοῦ ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς. 28 Διότι ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς καὶ τῷ ἔργῳ αὐτοῦ; διότι τὸ ἔργῳ αὐτοῦ ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς. 29 Διότι ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς καὶ τῷ ἔργῳ αὐτοῦ; διότι τὸ ἔργῳ αὐτοῦ ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς. 30 Εἰς τὸν Κυρίον αὐτοῦ· διότι ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς καὶ τῷ ἔργῳ αὐτοῦ; διότι τὸ ἔργῳ αὐτοῦ ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς. 31 Εἰς τὸν Κυρίον αὐτοῦ· διότι ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς καὶ τῷ ἔργῳ αὐτοῦ; διότι τὸ ἔργῳ αὐτοῦ ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς. 32 Εἰς τὸν Κυρίον αὐτοῦ· διότι ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς καὶ τῷ ἔργῳ αὐτοῦ; διότι τὸ ἔργῳ αὐτοῦ ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς. 33 Εἰς τὸν Κυρίον αὐτοῦ· διότι ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς καὶ τῷ ἔργῳ αὐτοῦ; διότι τὸ ἔργῳ αὐτοῦ ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς. 34 Εἰς τὸν Κυρίον αὐτοῦ· διότι ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς καὶ τῷ ἔργῳ αὐτοῦ; διότι τὸ ἔργῳ αὐτοῦ ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς. 35 Εἰς τὸν Κυρίον αὐτοῦ· διότι ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς καὶ τῷ ἔργῳ αὐτοῦ; διότι τὸ ἔργῳ αὐτοῦ ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς. 36 Εἰς τὸν Κυρίον αὐτοῦ· διότι ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς καὶ τῷ ἔργῳ αὐτοῦ; διότι τὸ ἔργῳ αὐτοῦ ἐπηρμένευσεν Ἰωάννης τῆς θυγατέρας αὐτῆς.
σταθή κατά προσώπων μου; 45 Δια τούτο ακούσατε την βουλήν του Κυρίου, την οποίαν εβουλεύθη κατά της Βαβυλώνος, καί τούς λογισμούς αυτού, τους οποίους ελογισθή κατά της γης τῶν Χαλδαίων εξαπαντάτο καί τα ελαχίστα τού ποιμνίου θελεῖ ερημωθῆ μετ' αυτών. 46 Από τού ήχου τῆς αλωσεως τῆς Βαβυλώνος εσείσατε εις τῆς εθνῆς αυτῆς κατασυρεῖν· εξαπαντος καί τα ελαχίστα τού ποιμνίου θελεῖ ερημωθῆ μετ' αυτών.

Chapter 51

1 Ουτω λεγει Κυριος· Ιδου, εγω εγειρω ανεμον φθοροποιον επι την Βαβυλώνα καί επι τούς κατοικους αυτής τους υψωσαντας την καρδιαν αυτων κατ' εμου. 2 Και θελω εξαποστειλει επι την Βαβυλώνα λικμητας και θελουσι εκλικμησει αυτην καί εκκενωσει την γην αυτής· διοτι εν τη ημερα της συμφορας θελουσιν εισθαι εναντιον αυτης. 3 Τοξοτης επι τοξοτην ας εντεινη το τοξον αυτου και επι τον πεποιθοτα επι τον θωρακα αυτου· και μη φειδεσθε τους νεους αυτης· εξολοθρευσατε απαν το στρατευμα αυτης. 4 Και οι τραυμαται θελουσι πεσει εν τη γη των Χαλδαιων και οι κατακεκεντημενοι εν ταις οδοις αυτης.

5 Διοτι ο Ισραηλ δεν εγκατελειφθη ουδε ο Ιουδας παρα του Θεου αυτου, παρα του Κυριου των δυναμεων, αν και η γη αυτων ενεπλησθη ανομιας εναντιον του Αγιου του Ισραηλ. 6 Φυγετε εκ μεσου της Βαβυλωνος και διασωσατε εικαστοι την ψυχην αυτου· μη απολεσθε εν τη ανομια αυτης· διοτι ειναι καιρος εκδικησεως του Κυριου· ανταποδομα αυτος ανταποδιδει εις αυτην. 7 Η Βαβυλων εσταθη ποτηριον χρυσουν εν τη χειρι του Κυριου, μεθυον πασαν την γην· απο του οινου αυτης επιον τα εθνη· δια τουτο τα εθνη παρεφρονησαν. 8 Επεσεν εξαιφνης η Βαβυλων και συνετριβη· ολολυζετε δι' αυτην· λαβετε βαλσαμον δια τον πονον αυτης, ισως ιατρευθη. 9 Μετεχειρισθημεν ιατρικα δια την Βαβυλωνα αλλα δεν ιατρευθη· εγκαταλειψατε αυτην, και ας απελθωμεν εις την γην αυτου· διοτι η κρισις αυτης εφθασεν εις τον ουρανον και υψωθη εως του στερεωματος. 10 Ο Κυριος εφανερωσε την δικαιοσυνην ημων· ελθετε και ας διηγηθωμεν εν Σιων το εργον Κυριου του Θεου ημων. 11 Στιλβωσατε τα βελη· πυκνωσατε τας ασπιδας· ο Κυριος ηγειρε το πνευμα των βασιλεων των Μηδων· διοτι ο σκοπος αυτου ειναι εναντιον της Βαβυλώνος, δια να εξολοθρευση αυτην· επειδη η εκδικησις του Κυριου ειναι εκδικησις του ναου αυτου. 12 Υψωσατε σημαιαν επι τα τειχη της Βαβυλωνος, ενδυναμωσατε την φρουραν, στησατε φυλακας, ετοιμασατε ενεδρας· διοτι ο Κυριος και εβουλευθη και θελει εκτελεσει εκεινο, το οποιον ελαλησεν εναντιον των κατοικων της Βαβυλώνος. 13 Ω η κατοικουσα επι υδατων πολλων, η πληρης θησαυρων, η πληρης θησαυρων, η πληρης θησαυρων, ηπεδεικνυται ευγενεια του Κυριου της Βαβυλώνος, και ο Κυριος εβουλευθη και θελει ανεμον εκ των θησαυρων της Βαβυλώνος, και εξαπαντης καταπελτησεν την Βαβυλώνα και ιατρευσεν την αυτη· διοτι ο Κυριος και εβουλευθη και θελει ανεμον εκ των θησαυρων της Βαβυλώνος.
ευτο· πας χωνευτης κατησχυνθη απο των γλυπτων· διοτι ψευδος ειναι το χωνευτον αυτου και πνοη εν αυτω δεν υπαρχει. 18Ματαιοτης ταυτα, εργον πλανης· εν καιρω επισκεψεως αυτων θελουσιν απολεσθη. 19Η μερις του Ιακωβ δειναι ως αυτα, διοτι αυτος ειναι ο πλασας τα παντα· και ο Ισραηλ ειναι η βαθδος της κληρονομιας αυτου· Κυριος των δυναμων το ονομα αυτου. 20Συ ησι πελεκυς μου, οπλα πολεμου, και δια σου συνετριψα εθνη και δια σου εξωλοθρευσα βασιλεια: και δια σου συνετριψα απαν επι τους εθνους, και αναβατην αυτων· και δια σου συνετριψα ανδρα και γυναικα, και δια σου συνετριψα γεροντα και νεον, και δια σου συνετριψα νεανισκον και παρθενον· και δια σου συνετριψα ποιμενα και ποιμνιον αυτου, και δια σου συνετριψα γεωργον και ζευγος αυτου· και δια σου συνετριψα στρατηγους και αρχοντας. 21Και θελω ανταποδωσει επι την Βαβυλωνα και επι παντας τους κατοικους της Χαλδαιας πασαν την κακιαν αυτων, την οποιαν επραξαν εν Σιων ενωπιον σας, λεγει Κυριος. 22Ιδου, εγω ειμαι εναντιον σου, ορος φθοροποιον, λεγει Κυριος, το οποιον φθειρεις πασαν την γην· και θελω εκτεινει την χειρα μου επι σε και θελω σε κατακυλισει απο των βραχων και σε καταστησει ορος πυρικαυστον. 23Και δεν θελουσι λαβει απο σου λιθον δια γωνιαν ουδε λιθον δια θεμελια, αλλα θελεις εισθαι ερημωσις αιωνια, λεγει Κυριος. 24Υψωσατε σημαιαν επι την γην, σαλπισατε σαλπιγγα εν τοις εθνεσιν, ετοιμασατε εθνη κατ' αυτης, παραγγειλατε κατ' αυτης, εις τα βασιλεια του Αραρατ, του Μιννι και του Ασχεναζ· καταστησατε επ' αυτην αρχηγους· αναβιβασατε ιππους ως ακριδας ορθοτριχας. 25Ετοιμασατε κατ' αυτης εθνη, τους βασιλεις των Μηδων, τους στρατηγους αυτης και πασαν την γην της επικρατειας αυτης. 26Και η γη θελει σεισθη και στεναξει· διοτι η βουλη του Κυριου θελει εκτελεσθη κατα της Βαβυλωνος, δια να καταστηση την γην της Βαβυλωνος ερημον, ανευ κατοικου. 27Οι ισχυροι της Βαβυλωνος εξελιπον απο τον πολεμων, εμειναν εν τοις οχυρωμασιν· η δυναμις αυτων εξελιπεν· εγειναν ως γυναικες· εκαυσαν τας κατοικιας αυτης· οι μοχλοι αυτης συνετριβησαν.
αυτους ως αρνια εις σφαγην, ως κριους μετα τραγων. 41Πως ηλωθη η Σησαχ και εθηρευθη το καυχημα πασης της γης· πως εγεινε Βαβυλων θαμβος εν τοις εθνεσι. 42Αι πολεις αυτης καταταθησαν θαμβος, γη ανδρου και αβατος γη, εν η δεν κατοικει ουδεις ανθρωπος ουδε υιος ανθρωπου διερχεται δι' αυτης. 43Και θελω τιμωρησει τον Βηλ εν Βαβυλωνι και εκβαλει εκ του στοματος αυτου οσα κατεπιε· και τα εθνη δεν θελουσι συναχθη πλεον προς αυτον, και αυτο το τειχος της Βαβυλωνος θελει πεσει. 44Τοτε οι ουρανοι και η γη και παντα τα εν αυτοις θελουσι αλαλαξει επι Βαβυλωνα· διοτι οι εξολοθρευται θελουσι ελθει επ' αυτην απο βορρα, λεγει Κυριος. 45Και θελω μεθυσει τους ηγεμονας αυτης και τους σοφους αυτης, τους στρατηγους αυτης και τους αρχοντας αυτης· και θελουσι κοιμηθη υπνον αιωνιον και δεν θελουσι εξυπνησει, λεγει ο Βασιλευς, του οποιου το ονομα ειναι ο Κυριος των δυναμεων. 46Ο λογος, τον οποιον Ιερεμιας ο προφητης προσεταξεν εις τον Σεραιαν τον υιον του Νηριου υιου του Μαασιου, οτε επορευετο μετα του Σεδεκιου βασιλεως του Ιουδα εις Βαβυλωνα, κατα το τεταρτον ετος της βασιλειας αυτου· ητο δε ο Σεραιας κοιτωναρχης.
ου τουτου, 62τοτε θελεις ειπει, Κυριε, συ ελαλησας κατα του τοπου τουτου, δια να εξολοθρευσης αυτον, ωστε να μη υπαρχη ο κατοικων εν αυτω, απο ανθρωπου εως κτηνους, αλλα να ηναι ερημωσις αιωνια. 63Και αφου τελεισης αναγινωσκων το βιβλιον, θελεις δεσει επ’ αυτο λιθον και ριψει αυτο εις το μεσον του Ευφρατου και θελεις ειπει, Ουτω θελει να σηκωθη εκ των κακων, τα οποια εγω θελω φερει επ’ αυτην· και οι Βαβυλωνιοι θελουσιν εξασθενησει. Μεχρι τουτου ειναι οι λογοι του Ιερεμιου.

Chapter 52

1Ενος και εικοσι ετων ηλικιας ητο ο Σεδεκιας οτε εβασιλευσε, και εβασιλευσεν ενδεκα ετη εν Ιερουσαλημ· το δε ονομα της μητρος αυτου ητο Αμουταλ, θυγατηρ του Ιερεμιου απο Λιβνα.
2Και επραξε πονηρα ενωπιον του Κυριου, κατα παντα οσα επραξεν ο Ιωαχειμ. 3Διοτι απο του θυμου του Κυριου του γενομενου κατα Ιερουσαλημ και Ιουδα, εωσου απερριψεν αυτους απο προσωπου αυτου, ο Σεδεκιας απεστατησε κατα του βασιλεως της Βαβυλωνος. 4Και εν τω ενατω ετει της βασιλειας αυτου, τον δεκατον μηνα, την δεκατην του μηνος, ηλθε Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς της Βαβυλωνος, αυτος και απαν το στρατευμα αυτου, επι την Ιερουσαλημ, και εστρατοπεδευσαν εναντιον αυτης και ωκοδομησαν περιτειχισμα κατ’ αυτης κυκλω. 5Και η πολις επολιορκειτο μεχρι του ενδεκατου ετους του βασιλεως Σεδεκιου. 6Εν τω τεταρτω μηνι, την ενατην του μηνος, η πεινα εκραταιωθη εν τη πολει και δεν υπηρχεν αρτος δια τον λαον του τοπου. 7Και εξεπορθηθη η πολις και παντες οι ανδρες του πολεμου εφυγον και εξηλθον εκ της πολεως την νυκτα, δια της οδου της πυλης της πεδιαδος της Ιεριχω· οι δε Χαλδαιοι ησαν πλησιον της πολεως κυκλω, και υπηγον κατα την οδον της πεδιαδος. 8Το δε στρατευμα των Χαλδαιων κατεδιωξεν οπισω του βασιλεως και εφθασαν τον Σεδεκιαν εις τας πεδιαδας της Ιεριχω· και απαν το στρατευμα αυτου διεσκορπισθη απο πλησιον αυτου.
9Και εσφαξεν ο βασιλευς της Βαβυλωνος τους υιους του Σεδεκιου εμπροσθεν των οφθαλμων αυτου· εσφαξεν οτι και παντας τους αρχοντας Ιουδα εν Ριβλα.
10Και αυνελαβον τον βασιλεα και ανηγαγον αυτον προς τον βασιλεα της Βαβυλωνος εις Ριβλα εν τη γη Αιμαθ και επροφερε καταδικην επ’ αυτον.
11Και τους οφθαλμους του Σεδεκιου εξετυφλωσε, και εδεσεν αυτον με δυο χαλκινας αλυσεις· και εφερεν αυτον εις Ιερουσαλημ και εβαλεν αυτον εις οικον φυλακης εως της ημερας του θανατου αυτου.
12Εν δε τω πεμπτω μηνι, τη δεκατη του μηνος, του δεκατου εννατου ετους του Ναβουχοδονοσορ βασιλεως της Βαβυλωνος ηθεν επι Ιερουσαλημ Νεβουζαραδαν ο αρχισωματοφυλαξ, ο παρισταμενος ενωπιον του βασιλεως της Βαβυλωνος, και κατεκαυσε τον οικον του Κυριου και τον οικον του βασιλεως, και παντας τους οικους της Ιερουσαλημ και παντα μεγαν οικον κατεκαυσεν εν πυρι. 13Και επληκτηθη των Χαλδαιων, το μετα του στρατευματοφυλακος, κατεκρημνισεν παντα τα τειχη της Ιερουσαλημ κυκλω. 14Και επαν των πτωχων του λαου και το υπολοιπον του λαου το εναπολειψεν εν τη πολει και τους φυγοντας, οιτινες προσεφυγον προς τον βασιλεα της Βαβυλωνος, και το εναπολειφθη του πληθους, μετωκισε.
Νεβουζαραδαν ο αρχισωματοφυλαξ. 16 Εκ των πτωχών ομοίς της γης αφήκε Νεβουζαραδαν ο αρχισωματοφυλαξ δια αμπελουργούς και δια γεωργούς. 17 Και τους στυλους τους χαλκινους τους και τα πτυαρια και τα λυχνοψαλιδα και τας λεκανας και τα θυμιατηρια και παντα τα σκευη τα χαλκινα, δια των οποιων εκαμνον την υπηρεσιαν. 18 Ελαβον δε και τους λεβητας και τα πτυαρια και τας λεκανας και τας βασεις και την χαλκινην θαλασσαν την εν τω οικω του Κυριου κατεκοψαν οι Χαλδαιοι, και μετεκομισαν ολον τον χαλκον αυτων εις την Βαβυλωνα. 19 Ελαβον δε και τους λεβητας και τα πτυαρια και τα λυχνοψαλιδα και τας λεκανας και παντα τα σκευη τα χαλκινα, δια των οποιων εκαμνον την υπηρεσιαν. 20 Ελαβε προσετι ο αρχισωματοφυλαξ και τους κρατηρας και τα πυροδοχεια, και τας λεκανας και τους λεβητας και τας λυχνιας και τα θυμιατηρια και παντα τα σκευη τα χαλκινα, δια των οποιων εκαμνον την υπηρεσιαν.

Περι δε των στυλων, το υψος του ενος στυλου ητο δεκαοκτω πηχων, και ζωνη πηχων δωδεκα περιεκυκλονεν αυτον, και το παχος αυτου δακτυλων τεσσαρων· ητο κενος. 22 Και το κιονοκρανον το επ' αυτου χαλκινον· το δε υψος του ενος κιονοκρανου πεντε πηχων και τα ροδια επι του κιονοκρανου κυκλω, τα παντα χαλκινα· τα αυτα ειχε και ο δευτερος στυλος μετα των ροδιων. 23 Και ησαν ενενηκον ενενεκονα· παντα τα ροδια τα επι του δικτυωτου ησαν εκατον κυκλω. 24 Και ελαβεν ο αρχισωματοφυλαξ Σεραιαν τον πρωτον ιερεα και Σοφονιαν τον δευτερον ιερεα και τους τρεις θυρωρους· 25 και εκ της πολεως ελαβεν ενα ευνουχον, οστις ητο επιστατης επι των ανδρων των πολεμιστων, και επτα ανδρας εκ των παρισταμενων εμπροσθεν του βασιλεως, τους ευρεθεντας εν τη πολει, και τον γραμματεα τον αρχοντα των στρατευματων, οστις εκαμεν την στρατολογιαν του λαου της γης, και εξηκοντα ανδρας εκ του λαου της γης, τους ευρεθεντας εν μεσω της πολεως. 26 Και λαβων αυτους Νεβουζαραδαν ο αρχισωματοφυλαξ εφερεν αυτους προς τον βασιλεα της Βαβυλωνος εις Ριβλα. 27 Και επαταξεν αυτους ο βασιλευς της Βαβυλωνος και εθανατωσεν αυτους εν Ριβλα, εν τη γη Αιμαθ. Ουτω μετωκισθη ο Ιουδας απο της γης αυτου. 28 Ουτος ειναι ο λαος, τον οποιον μετωκισεν ο Ναβουχοδονοσορ, εν τω εβδομω ετει, τρεις χιλιαδας και εικοσιτρεις Ιουδαιους· 29 εν τω δεκατω ογδοω ετει του Ναβουχοδονοσορ μετωκισεν αυτος απο Ιερουσαλημ οκτακοσις τριακοντα δυο ψυχας· 30 εν τω εικοστω τριτω ετει του Ναβουχοδονοσορ μετωκισεν Νεβουζαραδαν ο αρχισωματοφυλαξ εκ των Ιουδαιων επτακοσιας τεσσαρακοντα πεντε ψυχας· πασαι αι ψυχαι τεσσαρες χιλιαδες και εξακοσιαι. 31 Εν δε τω τριακοστω εβδομω ετει της μετοικεσιας του Ιωακειμ βασιλεως του Ιουδα, τον δωδεκατον μηνα, την εικοσιτην πεμπτην του μηνος, Ευειλ-μερωδαχ ο βασιλευς της Βαβυλωνος, κατα το ετος καθ’ ο εβασιλευσεν, ανυψωσε την κεφαλην του Ιωακειμ βασιλεως του Ιουδα και εξηγαγεν αυτον εκ του οικου της φυλακης, 32 και ηλλαξε τα ιματια της φυλακης αυτου· και ετρωγεν αρτον παντοτε μετ’ αυτου πασας τας ημερας της ζωης αυτου. 33 Και ηλλαξε τα ιματια της φυλακης αυτου· και ετρωγεν αρτον παντοτε μετ’ αυτου πασας τας ημερας της ζωης αυτου.
Lamentations

Chapter 1

1 Πως εκαθησε μονή η πολις η πεπληθυμμένη λαών. Κατεστη ως χηρα η πεπληθυμμενη εν εθνεσι, η αρχουσα εν ταις επαρχιαις· εγεινεν υποτελης. 2 Ακαταπαυστως κλαιει την νυκτα και τα δακρυα αυτης καταρρεουσιν επι τας σιαγονας αυτης· εκ παντων των αγαπωντων αυτην δεν υπαρχει ο παρηγορους αυτην· παντες οι διωκται αυτου καταλαβον αυτον εν μεσω των στενων. 3 Ηχμαλωτισθη ο Ιουδας υπο θλιψεως και υπο βαρειας δουλειας· καθηται εν τοις εθνεσι· δεν ευρισκει αναπαυσιν· παντες οι διωκται αυτου κατελαβον αυτον εν μεσω των στενων. 4 Αι οδοι της Σιων πενθουσι, διοτι ουδεις ερχεται εις τας εορτας· πασαι αι πυλαι αυτης ειναι ερημοι οι ιερεις αυτης αναστεναζουσιν· αι παρθενοι αυτης ειναι περιλυποι και αυτη πληρης πικριας. 5 Οι εναντιοι αυτης εγειναν κεφαλη, οι εχθροι αυτης ευημερουσι· διοτι ο Κυριος κατεθλιψεν αυτην δια το πληθος των ανομιων αυτης· τα νηπια αυτης επορευθησαν εις αιχμαλωσιαν εμπροσθεν του εχθρου. 6 Και εφυγεν απο της θυγατρος Σιων πασα η δοξα αυτης· οι αρχοντες αυτης εγειναν ως ελαφοι μη ευρισκουσαι βοσκην, και εβαδιζον χωρις δυναμεως εμπροσθεν του διωκοντος. 7 Ενεθυμηθη η Ιερουσαλημ εν ταις ημεραις της θλιψεως αυτης· τα οποια ειχεν απο χρονων αρχαιων, οτε επεσεν ο λαος αυτης εις την χειρα του εχθρου και δεν υπηρχεν ο βοηθων αυτην· ειδον αυτην οι εχθροι, εγελασαν επι τη καταπαυσει αυτης. 8 Αμαρτιαν ημαρτησεν η Ιερουσαλημ· δια τουτο εγεινεν ως ακαθαρτος· παντες οι δοξαζοντες αυτην κατεφρονησαν αυτην, διοτι ειδον την ασχημοσυνην αυτης· αυτη δε ανεστεναζε και απεστραφη εις τα οπισω. 9 Η ακαθαρσια αυτης ητο εις τα κρασπεδα αυτης· δεν ενεθυμηθη τα τελη αυτης· οθεν εταπεινωθη εξαισιως· δεν υπηρχεν ο παρηγορων αυτην. Ιδε, Κυριε, την θλιψιν μου, διοτι εμεγαλυνθη ο εχθρος. 10 Ο εχθρος εξηπλωσε την χειρα αυτου επι παντα τα επιθυμητα αυτης· διοτι αυτη ειδε τα εθνη εισερχομενα εις το αγιαστηριον αυτης, τα οποια προσεταξας να μη εισελθωσιν εις την συναγωγην σου. 11 Πας ο λαος αυτης καταστεναζει, εδωκαν τα επιθυμητα αυτων αντι τροφης, δια να επανελθη η ψυχη αυτων. Ιδε, Κυριε, και επιβλεψον· διοτι εγεινα εξουθενημενη. 12 Ω, προς υμας, παντες οι διαβαινοντες την οδον· επιβλεψατε και ιδετε, αν ηναι πονος κατα τον πονον μου, οστις εγεινεν εις εμε, με τον οποιον με εθλιψεν ο Κυριος εν τη ημερα της οργης του θυμου αυτου. 13 Εξαπεστειλεν εξ ψυσις πυρ επι τα οστα μου και κατεκρατησεν αυτα· ηπλωσε δικτυον εις τους ποδας μου· με εστρεψεν εις τα οπισω· με κατεστησεν ηφανισμενην, ολην την ημεραν οδυνωμενην. 14 Ο ζυγος των ασεβηματων μου συνεσφιγχθη δια της χειρος αυτου· περιεπλεξησαν, ανεβησαν επι τον τραχηλον μου, κατελυσε την δυναμιν μου· ο Κυριος με παρεδωκεν εις χειρας, εξ ων δεν δυναμαι να εγερθω. 15 Ο Κυριος κατεστρωσε παντας τους δυνατους μου εν τω μεσω μου· εκαλεσεν επι χειρας μου και συντριψεν εμε, εξ ων δεν δυναμαι να εγερθω. 16 Δια ταυτα εγω θρηνω· οι οφθαλμοι μου καταστησαν αγασατα· διοτι απεμακρυνθη απ' εμου τον παρηγορητη την ψυχην μου· οι υιοι μου ηφανισθησαν. 17 Η Σιων
εκτείνει τας χειρας αυτης, δεν υπαρχει ο παρηγορων αυτην· ο Κυριος προσεταξε περι του Ιακωβ·
οι εχθροι αυτου περιεκυκλωσαν αυτον· η Ιερουσαλημ εγεινε μεταξυ αυτων ως αιχμαλωσιαν.

18 Δικαιος ειναι ο Κυριος διοτι απεστατησα απο του λογου αυτου. Ακουσατε, παρακαλω, παντες οι λαοι, και
ιδετε τον πονον μου· αι παρθενοι μου και οι νεανισκοι μου επορευθησαν εις αιχμαλωσιαν.

19 Εκαλεσα τους αγαπωντας με, αλλ' αυτοι με ηπατησαν· οι ιερεις μου και οι πρεσβυτεροι μου
εξωθεν ητεκνωσεν η μαχαιρα· εν τω οικω ο θανατος.

20 Ιδε, Κυριε, διοτι θλιβομαι· τα εντοσθια μου ταραττονται, η καρδια μου αναστρεφεται εντος μου,
dιοτι μεγαλως απεστατησα· εξωθεν ητεκνωσεν η μαχαιρα· εν τω οικω ο θανατος.

21 Ηκουσαν, διοτι στεναζω· δεν υπαρχει ο παρηγορων με· παντες οι εχθροι μου ηκουσαν την συμφοραν μου·
εχαρησαν οτι συ εκαμες τουτο · οταν φερης την ημεραν, την οποιαν εκαλεσας, αυτοι θελουσι
gεινει ως εγω.

22 Ας ελθη ενωπιον σου πασα η κακια αυτων· και καμε εις αυτους ως εκαμες εις
eμε δια παντα τα αμαρτηματα μου· διοτι πολλοι ειναι οι στεναγμοι μου και η καρδια μου εξελιπε.

Chapter 2

1 Πως περιεκαλυψεν ο Κυριος με νεφος την θυγατερα Σιων εν τη οργη αυτου, κατερριψεν απο
tου ουρανου εις την γην την δοξαν του Ισραηλ, και δεν ενεθυμηθη εν τη ημερα της οργης αυτου
tο υποποδιον των ποδων αυτου

2 ο Κυριος κατεποντισε πασας τας κατοικιας του Ιακωβ και δεν
eφεισθη· κατεστρεψεν εν τω θυμω αυτου τα οχυρωματα της θυγατρος Ιουδα· κατηδαφισεν αυτα·
εβεβηλωσε το βασιλειον και τους αρχοντας αυτου.

3 Συνεθλασεν εν τη εξαψει του θυμου αυτου
παν το κερας του Ισραηλ· εστρεψεν οπισω την δεξιαν απ' εμπροσθεν του εχθρου· και εξηφθη
cατα του Ιακωβ ως πυρ φλογερον, κατατρωγον τα περιξ.

4 Ενετεινε το τοξον αυτου ως εχθρος,
esτησε την δεξιαν αυτου ως υπεναντιος, και εφονευσε παν το αρεστον εις τους οφθαλμους εις τη
σκηνη της θυγατρος Σιων· εξεχεεν ως πυρ τον θυμον αυτου.

5 ο Κυριος εγεινεν ως εχθρος,
cατεποντισε τον Ισραηλ· κατεποντισε παντα τα παλατια αυτου· ηφανισε τα οχυρωματα αυτου·
και επληθυνεν εις την θυγατερα Ιουδα το πενθος και την θλιψιν.

6 Και εξεσπασε την σκηνην αυτου
ως καλυβην κηπου· κατηφανισε τον τοπον των συναξεων αυτου· ο Κυριος εκαμε να λησμονηθη
eν Σιων η εορτη και το σαββατον, και εν τη αγανακτησει της οργης αυτου απερριψε βασιλεα και
tερεα. ο Κυριος απεβαλε το θυσιαστηριον αυτου, εβδελυχθη το αγιαστηριον αυτου· συνεκλεισεν
eν τη χειρι των εχθρων τα τειχη των παλατιων αυτης· ηλαλαξαν εν τω οικω του Κυριου ως εν
ημερα εορτης.

8 ο Κυριος εβουλευθη να αφανιση το τειχος της θυγατρος Σιων· εξετεινε την
σταθμην, δεν απεστρεψε την χειρα αυτου απο του να καταποντιζη, και εκαμε να πενθηση το
tοποτειχισμα και το τειχος· τα παντα ητονησαν ομου.

9 οι πρεσβυτεροι της θυγατρος Σιων, καθηνται κατα γης, σιωπωντες· ανεβιβασαν χωμα επι την κεφαλη
αυτων, εζωσθησαν σακκους· αι παρθενοι της Ιερουσαλημ κατεβιβασαν τας κεφαλας αυτων προς

921
11 Οι οφθαλμοί μου εμαρανθήσαν υπο των δακρυών, τα εντοσθήματά μου ταραττόντα, η χολή μου εξεχύθη εις την γην, διά τον συντριμμόν της θυγατρος του λαού μου, επειδή τα νηπιά και τα θηλαζόντα ελιπόσυναν εν ταῖς πλατείαις της πολεώς. 12 Είπον προς τὰς μητέρας αυτῶν, Ποῦ εἶναι σιτός καὶ οἶνος; Οπότε ελιπόσυναν εν ταῖς πλατείαις της πολεώς ως ο τραυματίας, οπότε η ψυχή αυτῶν εξεχύθη εις τὸν κολπὸν τῶν μητέρων αὐτῶν. 13 Τίνα να λαβῶ μάρτυρα εἰς σε; με τι να συγκρίνω, θυγατηρ τῆς Ἰερουσαλήμ; Με ποῖον να σε εξομοιώσω διά να σε παρηγορήσω, παρθενε, θυγατηρ Σιὼν; Διότι ο συντριμμός σου εἶναι μεγάς ως η όρμησια; τις δύναται να σε ιατρεύσει; 14 Οι προφηταί σου εἶδον περί σου ματαια καὶ αφρόσυνην, καὶ δὲν εφανερώσαν την ανομίαν σου, διὰ να αποστρεψόσουν την αἰχμαλωσίαν σου· αλλ' εἶδον περί σου φορτια ματαια καὶ προξενα εξωσιάς. 15 Μὲς ἀλλ' εἰς τοὺς αὐτοὺς φόνον ἔπισαν εἰς τῇ ωραίᾳ τῆς πολεώς, λεγοντες, Αὐτὴ εἶναι η πόλις, περὶ τῆς οποίας ἔλεγετο, Η ἐν τῇ ὑπνοιᾷ τῆς γῆς; 16 Μὲς ἀλλ' εἰς τοὺς αὐτοὺς φόνον ἔπισαν εἰς τῇ ὑπνοιᾷ τῆς γῆς, λεγοντες, Αὐτὴ εἶναι η πόλις, περὶ τῆς οποίας ἔλεγετο, Η ἐν τῇ ὑπνοιᾷ τῆς γῆς; 17 Ο Κύριος εἶπεν, τι ἐβουλήθη· ἐξεπλήρωσε τὸν λόγον αὐτοῦ, τὸν ὅποιον διώρισεν ἀπὸ ἡμερῶν αρχαιῶν· Κατεστράψε καὶ δὲν εἴφασθη, καὶ ὑψωσε τὸ κερας τῶν ἐναντίων σου. 18 Ἡ καρδία αὐτῶν ἐβοήσε πρὸς τὸν Κύριον, Τεῖχος τῆς θυγατρός Σιὼν, καταβιβάζει καὶ χειμάρρον δακρυάς νύκτας καὶ νεκρά καὶ νυκτα· μὴ δώσῃς παῦσιν εἰς σεαυτόν· ας μὴ σιωπησί η κορή τῶν οφθαλμῶν σου. 19 Εσκεφθήκατι, βοησον τῇ νυκτί, όταν ἀρχίσωσιν αἱ φυλακαὶ· εκχεόν τὴν καρδίαν σου ως υδρών εὕπροσθεν τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου· ὑψωσον πρὸς αὐτόν τὰς χεῖράς σου, διὰ τὴν ζωὴν τῶν νηπίων σου, τὰ οποία λιπώσαν από τῆς πείναις ἐπὶ τῶν αἰωνίων ὁδῶν. 20 Εἶδε, Κύριε, καὶ ἐπιβλέψατο, ως ἐν ἡμέρᾳ πανηγυρεως, τοὺς τρόμους μου, καὶ οὐκ ἐσώθην οὐδὲ ὑπελείφθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ὀργῆς τοῦ Κυρίου· εκείνους, τοὺς οποίους ἐσπαργάζατε καὶ ὑψώσατε, ο εχθρὸς μου συνετελεσεν αὐτοὺς.
και έστησεν ως σκοπόν εις βελός. 13 Δεν επηξεν εις τα νεφρά μου τα βελή της φαρετράς αυτού. 14 Δεν εγείρα την θλίψη μου και την ψυχήν μου, επειδή δεν εξερέθωσαν ακταπαύστως και είναι τεταπεινωμένη εν εμοί. 15 Τούτο ανακαλεί εις την καρδιά μου, οθεν εχω ελπίδα· 16 Διά τουτο θελω ελπίζει επ' αυτόν. 17 Διάτοιος ο Κύριος εις τους προσμενοντας αυτόν, εις την εσπάραναν αυτόν. 18 Θελει αγαθός ο Κύριος εις τον ανθρώπον να βαστάζη ζυγόν εν τη νεοτητί αυτού. 19 Θελει καλόν εις την σωτηρίαν του Κυρίου. 20 Θελει δωσει την σιαγονα εις τον ραπιζοντα αυτόν· θελει χορτάσθη από ονειδισμού. 21 Διοτι ο Κύριος δεν απορρίπτει εις τον αἰωνα· 22 Αλλ' εαν και θλιψή, θελεις ομως και οικτειρησει κατά το πλήθος του ελεους αυτού. 23 Διοτι δεν θλιβει εκ καρδιάς αυτού ουδε καταθλιβει τους υἱους των ανθρώπων.
58Εδίκασας, Κυριε, την δικήν της ψυχής μου· ελυτρώσας την ζωήν μου. 59Ειδες, Κυριε, το προς εμε αδίκον κρίνον την κρίσιν μου. 60Ειδες πασας τας εκδίκησεις αυτων, παντας τους διαλογισμους αυτων κατ’ εμου. 61Ηκουσας, Κυριε, τον ουνειδισμον αυτων, παντας τους διαλογισμους αυτων κατ’ εμου· 62Τους λογους των επανισταμενων επ’ εμε και τας μελετας αυτων κατ’ εμου ολην την ημεραν. 63ιδε, οτα καθηνται και οταν σηκονωνται εγω ειμαι το ασμα αυτων. 64Καμε, Κυριε, εις αυτους ανταποδοσιν κατα τα εργα των χειρων αυτων. 65Δος εις αυτους φεκτην καταραν· σου επ’ αυτους.

Chapter 4

1Πως ημαυρωθη το χρυσιον, ηλλοιωθη το χρυσιον το καθαρωτατον, οι λιθοι του αγιαστηριου διεσπαρησαν εις τα ακρα πασων των οδων. 2Οι ενδοξοι υιοι της Σιων, οι εκτιμωμενοι ως το καθαρον χρυσιον, πως ελογισθησαν ως αγγεια πηλινα, εργον χειρος κεραμεως. 3Ετι και τα κητη προσφερουσι μαστους και θηλαζουσι τα τεκνα αυτων· η δε θυγατηρ του λαου μου εσκληρυνθη ως αι στρουθοκαμηλοι εν ερημω. 4Η γλωσσα του θηλαζοντος εκολληθη εις τον ουρανισκον υπο της διψης· τα παιδια εζητησαν αρτον και δεν υπαρχει ο κοπτων εις αυτα.

5Οι τρωγοντες φαγητα τρυφερα κοιτονται εν ταις οδοις ηφανισμενοι· οι ανατεθραμμενοι εν πορφυρα ενηγκαλισθησαν την κοπριαν. 6Και η ποινη της ανομιας της θυγατρος του λαου μου εγεινε μεγαλητερα παρα την ποινην της αμαρτιας των Σοδομων, τα οποια κατεστραφησαν ως εν ριπη, και δεν εγνωριζοντο εν ταις οδοις· το δερμα αυτων εκολληθη επι των οστεων αυτων· εξηρανθη, εγεινεν ως ξυλον. 7Ευτυχεστεροι εσταθησαν οι θανατωθεντες υπο της ρομφαιας, παρα οι θανατωθεντες υπο της πεινης· διοτι ουτοι κατατηκονται, τετραυματισμενοι δι' ελλειψιν γεννηματων του αγρου.

8Αι χειρες των ευσπλαγχνων γυναικων εψησαν τα τεκνα αυτων· εγειναν εις αυτας τροφη εν τω συντριμμω της θυγατρος του λαου μου. 9Ο Κυριος συνετελεσε τον θυμον αυτου, εξεχεε την φλογα της οργης αυτου, και εξηψε πυρ εν Σιων, το οποιον κατεφαγε τα θεμελια αυτης.

10Δεν επιστευον οι βασιλεις της γης και παντες οι κατοικουντες την οικουμενην, οτι ηθελεν εισελθει εχθρος και πολεμιος εις τας πυλας της Ιερουσαλημ. 11Τουτο εγεινε δια τας αμαρτιας των προφητων αυτης και τας ανομιας των ιερεων αυτης, οιτινες εχυνον το αιμα των δικαιων εν μεσω αυτης. 12Περιεπλανηθησαν ως τυφλοι εν ταις οδοις, εμολυνθησαν εν τω αιματι, ωστε οι ανθρωποι δεν ηδυναντο να εγγισωσι τα ενδυματα αυτων. 13Αποστητε, ακαθαρτοι, εκραζον προς αυτους· αποστητε, αποστητε· ενω εφευγον και περιεπλανωντο, ελεγετο μεταξυ των εθνων, Δεν θελουσι παροικει πλεον μεθ’ ημων.

14Το προσωπον του Κυριου διεμερισεν αυτους, δεν θελει πλεον επιβλεπει επ’ αυτους· προσωπον ιερεων δεν εσεβασθησαν, γεροντας δεν ηλησαν. 15Ενω ετι υπηρχομεν, οι οφθαλμοι ημων

924
απεκαμον, προσμενοντες την ματαιαν βοηθειαν ημων· απεβλεψαμεν κεχηνοτες προς εθνος μη
dυναμενον να σωζη. 18Παραμονευουσι τα ιχνη ημων, δια να μη περιπατωμεν εν ταις πλατειαις
ημων· επιλησιασε το τελος ημων, αι ιμεραι ημων επιλησθησαν, διοτι ηλθε το τελος ημων. 19Οι
kαταδιωκοντες ημας εγειναν ελαφροτεροι των αετων του ουρανου· εκυνηγησαν ημας επι τα αετη,
eνηδρευσαν ημας εν τη ερημω. 20Οι καταδιωκοντες ημας εγει
ναν ελαφροτεροι των αετων του ουρανου· εκυνηγησαν ημας επι τα αετη,
eνηδρευσαν ημας εν τη ερημω. 21Χαιρε
καταδιωκοντες ημας εγειναν ελαφροτεροι των αετων του ουρανου· εκυнηγησαν ημας επι τα αετη,
eνηδρευσαν ημας εν τη ερημω. 22Ετελειωσαν η ποινη της ανομιας σου, θυγατηρ Σιων· δεν
θελει αποκαλυψει τα αμαρτηματα σου. 23Επι την σκιαν του οποιου, ελεγομεν, θελομεν ζη μεταξυ των ημερων.

Chapter 5

1Ενθυμηθητι, Κυριε, τι εγεινεν εις ημας· επιβλεψον, και ιδε τον ονειδισμον ημων. 2Η

κληρονομια ημων μετεστραφη εις αλλοτριους, αι οικιαι ημων εις ξενους. 3Εγειναμεν ορφανοι
ανευ πατρος, αι μητερες ημων ως χηραι. 4Με αργυριον επιομεν το υδωρ ημων· τα ξυλα ημων
επωληθησαν εις ημας. 5Ηπλωσαμεν χειρα προς τους Αιγυπτιους, προς τους Ασσυριους, δια να χορτασθωμεν

επι τον τραχηλον ημων ειναι διωγμος· εμοχθησαμεν, αναπαυσιν δεν

εχομεν. 6Ηπλωσαμεν χειρα προς τους Αιγυπτιους, προς τους Ασσυριους, δια να χορτασθωμεν

αρτον. 7Οι πατερες ημων ημαρτησαν, εκεινοι δεν υπαρχουσι· και ημεις φερομεν τας ανομιας

αυτων. 8Δουλοι εξουσιαζουσι εφ' ημας· δεν υπαρχει ο λυτρονων εκ της χειρος αυτων. 9Φερομεν
tον αρτον ημων μετα κινδυνου της ζωης ημων, απ' εμπροσθεν της ρομφαιας της ερημου. 10Το

dερμα ημων ημαυρωθη ως κλιβανος, απο της καυσεως της πεινης.

11Εταπεινωσαν τας γυναικας

εν Σιων, τας παρθενους εν ταις πολεσιν Ιουδα. 12Οι αρχοντες εκρεμασθησαν υπο των χειρων

αυτων· τα προσωπα των πρεσβυτερων δεν ετιμηθησαν. 13Οι νεοι υπεβληθησαν εις το αλεσμα, και

tα παιδια επεσον υπο τα ξυλα. 14Οι πρεσβυτεροι επαυσαν απο των πυλων, οι νεοι απο των ασματων

αυτων. 15Επαυσεν η χαρα της καρδιας ημων, ο χορος ημων εστραφη εις πενθος. 16Ο στεφανος
tης κεφαλης ημων επεσεν· ουαι δε εις ημας, διοτι ημαρτησαμεν. 17Δια τουτο εξελιπεν η καρδια

ημων, δια ταυτα εσκοτοδινιασαν οι οφθαλμοι ημων. 18Δια την ερημωσιν του ορους Σιων, αι

αλωπεκες περιπατουσιν εν αυτω. 19Συ, Κυριε, κατοικεις εις τον αιωνα· ο θρονος σου διαμενει εις
gενεαν και γενεαν. 20Δια τι θελεις μας λησμονησει δια παντος; θελεις μας εγκαταλειψει εις

μακροτητη ημερων; 21Επιστρεψον ημας, Κυριε, προς σε και θελομεν επιστραφη. Ανανεωσον τας

ημερας ημων ως το προτερον. 22Διατι απερριψας ημας ολοτελως, ωργισθης εναντιον ημων εως

σφοδρα;
Ezekiel

Chapter 1

1 In the three hundredth year, in the fourth month, on the fifth day of the month, while I was among the exiles in the valley of the Kebar River, the heavens opened and I saw visions of God. 2 As I was prophesying among the exiles in the valley of the Kebar River, the hand of the Lord fell upon me. 3 And I saw, and behold, an anemostrobilos came from the land of the east, a cloud with great fire having wings. 4 And it had a form of a man, and the appearance of a man shining with a form of fire in the midst of it. 5 And the appearance of the form of four living beings in its midst. 6 Each of them had four faces and four wings. 7 And their feet were like the feet of a horse, and the imprint of their feet like a印记 of a horse's foot, outshining with the appearance of fire. 8 And there was a hand of a man under the wings of each of them, toward the four of them. 9 And each one of them the wings of the others linked, and did not move, but turned after the appearance of the face of each one of them. 10 And the appearance of the form of the face of each one of them, each of them had a face of a man and a face of a lion to the right side, and each of them had a face of a bull to the left side, and each of them had a face of an eagle. 11 And the faces of them and the wings of them were turned upward, and two each of them linked, and two covered the bodies of them. 12 And they turned after the appearance of the face of each one of them, wherever the spirit went, they went, and wherever the spirit turned, they turned. 13 And the appearance of the wheels was as the appearance of the wheels of the sea, and each of the four of them the same appearance. 14 And the appearance of the wheels in the midst of the wheels was like the appearance of a firmament, and all of them had the same appearance. 15 Wherever the spirit went, the wheels went also, and wherever the spirit turned, the wheels turned also. 16 The spirit of the living beings went out wherever the spirit went, and the wheels went also wherever the spirit went. 17 And the spirit of the living beings turned whenever the spirit turned, wherever the spirit went, and the wheels turned also wherever the spirit went. 18 And the appearance of the living beings of the living was like the appearance of man with respect to man. 19 And as they went under the wings of the living beings, the living beings rose. 20 And wherever the spirit went, the living beings went up. 21 And the appearance of the living beings was like the appearance of burning fire, and as the appearance of fire was when it burns. 22 And the appearance of the living beings was like the appearance of a man with respect to a man.
της κεφαλής των ζώων ήτο ως υψίς φοβερού κρυστάλλου, εξηπλωμένου υπέρ τας κεφαλάς αυτών.  
23 Υποκατώ δε του στερεώματος ήσαν εκτεταμέναι αι πτερυγες αυτών, ως ήχον υπερ τας κεφαλας αυτων, και την φωνήν της λαλίας ως φωνήν στρατοπεδού' οτε ιστάντο, κατεβιβαζον τας πτερυγας αυτων.  
24 Και εγινετο φωνη ανωθεν εκ του στερεώματος του υπερ την κεφαλην αυτων οτε ιστάντο, κατεβιβαζον τας πτερυγας αυτων.  
25 Και οτε επορευοντο, ηκουον τον ήχον των πτερυγων αυτων, ως ήχον υδατων πολλων, ως φωνην του Παντοδυναμου, και την φωνην της λαλιας· οτε ισταντο, κατεβιβαζον τας πτερυγας αυτων.  
26 Και εγινετο φωνη ανωθεν εκ του στερεώματος του υπερ την κεφαλην αυτων· οτε ισταντο, κατεβιβαζον τας πτερυγας αυτων.  
27 Υπερανωθεν δε του στερεώματος του υπερ την κεφαλην αυτων εφαινετο ομοιωμα θρονου, ως θεα λιθου σαπφειρου· και επι του ομοιωματος του θρονου ομοιωμα θεας, και ηθελεν θεος επι τον θρόνον αυτου ανωθεν.  
28 Και ειδον ως φωνην, ως θεαν πυρος, εν ευθείᾳ πυραμίδος· οτε ισταντο, κατεβιβαζον τας πτερυγας αυτων.  

Chapter 2

1 Και ειπε προς εμε, Υιε ανθρωπου, στηθι επι τους ποδας σου, και θελω λαλησει προς σε.  
2 Και καθως ελαλησε προς εμε, εισηλθεν εις εμε το πνευμα και με εστησεν επι τους ποδας μου, και ηκουσα τον ήχον του λαλοντος προς εμε.  
3 Και ειπε προς εμε, Υιε ανθρωπου, εγω σε εξαποστελλω προς τους υιους Ισραηλ, προς εθνη αποστατα, τα οποια απεστατησαν απ' εμου· αυτοι και οι πατερες αυτων εσταθησαν παραβαται εναντιον μου εως της σημερον ημερας·  
4 και ειναι υιοι σκληροπροσωποι και σκληροκαρδιοι. Εγω σε εξαποστελλω προς αυτους, και θελεις ειπει προς αυτους, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος.  
5 Και εαν τε ακουσουσιν, εαν τε απειθησουσι, διοτι ειναι οικος αποστατης, θελουσιν ομως γνωρισει οτι εσταθη προφητης εν μεσω αυτων.  
6 Και συ, υιε ανθρωπου, μη φοβηθης απ' αυτων και απο των λογων αυτων μη δειλιας, διοτι ειναι οικος αποστατης.  
7 Και θελεις λαλησει τους λογους μου προς αυτους, εαν τε ακουσουσιν, εαν τε απειθησουσι· διοτι ειναι αποστατης.  
8 Και ειπε ουτως, ητο η θεα του ομοιωματος της δοξης του Κυριου. Και οτε ειδον, επεσον επι προσωπον μου και ηκουσα φωνην λαλουντος.

Chapter 3
1 Καὶ εἶπε πρὸς ὑμᾶς, ὦ ἰδίῳ ἄνθρωπο, φαγὲ τοῦτον τὸν τομὸν καὶ υπαγὲ νὰ λαλήσῃς πρὸς τὸν οἶκον Ἰσραήλ. 2 Καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα ὑμοῦ καὶ μὲ εἶφσεν τὸν τομὸν εἰκεῖνον. 3 Καὶ εἶπε πρὸς ὑμᾶς, ὦ ἰδίῳ ἄνθρωπο, ως φαγὴ ἡ κοιλία ὑμῶν καὶ ἀσυμπλήρωσι τὰ εὐνοούσια σοῦ ἀπὸ τοῦ τομοῦ τοῦτο. 4 Καὶ ἐφαγὼν καὶ ἦλθον μὲ τὸν τομὸν τὸν οἶκον Ἰσραήλ καὶ λαλήσαν τὸν λόγον ὑμῶν πρὸς αὐτοὺς. 5 Διὸ ἐξ ἁπαστέλλαξα πρὸς ὑμᾶς βαθὺχειλόν καὶ βαρυγλῶσσον ἀλλὰ πρὸς τὸν οἶκον Ἰσραήλ· 6 οὐχὶ πρὸς λαοὺς βαθὺχειλούς καὶ βαρυγλῶσσους, τῶν ὁποῖοι τοὺς λόγους δὲν εὑρίσκοντο. 7 Καὶ πρὸς τοὺς ποιμένας εἶναι εὐσκέλον, ὑποτάσσων τοῖς λόγοις ὑμῶν. 8 Ο οἶκος ομώς Ἰσραήλ δὲν θέλει νὰ ακούσῃ· διὸ ἐκεῖνος ὁ οἶκος ἀποστατῆσι· επεὶ πᾶς ὁ οἶκος Ἰσραήλ ἐνεπερατεῖσθαι εἰς ὑποτάσσην καὶ ἀρετήν. 9 Καὶ εἶπε πρὸς ὑμᾶς, ὦ ἰδίῳ ἄνθρωπο, πάντας τοὺς λόγους ὑμῶν τοὺς οὓς θελῶ λαλῆσαι πρὸς σε, λαβὲ εἰς τὴν καρδία σου καὶ ακούσῃ μὲ τὰ ωτά σου. 10 Καὶ ἧλθον πρὸς τοὺς μετοίκισθέντας εἰς Τελαβίβ, τοὺς κατοικοῦντας παρὰ τὸν ποταμὸν Χεβαρ, καὶ ἔκακαν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῶν αὐτῶν, ἔτη πενήντα ἐκείνης αἰώνος. 11 Καὶ ἤλθον εἰς τὸν οἶκον τῆς σοφίας Ἰσραήλ· καὶ ἔριξαν αὐτῷ τὸν τομὸν τὸν σοῦ, καὶ ἔμεθε καὶ ἦλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου. 12 Καὶ εἶπε πρὸς ὑμᾶς, ὦ ἰδίῳ ἄνθρωπο, πάντας τοὺς λόγους ὑμῶν τοὺς οὓς θελῶ λαλῆσαι πρὸς σε, λαβὲ εἰς τὴν καρδία σου καὶ ακούσῃ μὲ τὰ ωτά σου.
εἰς τὴν πεδιάδα καὶ ἵδι, ἡ δοξά του Κυρίου ἡ ἑστήκε, ὡς ἡ δοξά την ὅποιαν εἶδον παρὰ τὸν ποταμὸν Χεβαρ’ καὶ ἐπεσον ἐπὶ προσώπων μου. 24Καὶ εἰσήλθε το πνεῦμα εἰς ἐμὲ καὶ με ἐστήσεν ἐπὶ τοὺς πόδας μου καὶ ἐλάλησε πρὸς ἐμὲ καὶ μοι εἶπεν, Ὕπαγε, κλείσθητι εντὸς τῆς οἰκίας σου. 25Διότι, ὅσον περί σου, ὦ ἄνθρωπε, ἵδι, θέλουσι βαλεῖ επὶ σε δεσμὰ καὶ θέλουσι σε δεσεῖ με αὐτά καὶ δὲν θέλεις εξέλθῃ ἐις τὸ μεσὸν αὐτῶν. 26Καὶ τὴν γλώσσαν σου θέλω κολλῆσαι πρὸς τὸν λάρυγγα σου καὶ θέλεις γείνει αλαλος· καὶ δὲν θέλεις εἰσθαί πρὸς αὐτοὺς αὐτὴν εἰρήνην, διὸτι εἰναι οἰκὸς ἀποστάσεως. 27Πλὴν ὅταν λαλῆσῃ πρὸς σε, θέλω αὐτὸν ἀμείβῃς τὸ στόμα σου· καὶ θέλεις εἰπεῖ πρὸς αὐτοὺς, Οὐκ ἄρα ὁ θεὸς; ὁ ακουὼν ας ακουῆ· καὶ ὁ ἀπειθὼν ας απειθῇ· διὸτι εἰναι οἰκὸς ἀποστάσεως.

Chapter 4

1Καὶ σὺ, ὦ ἄνθρωπε, λαβέ εἰς σεαυτὸν κεραμίδα καὶ θές αὐτὴν εμπρόσθεν σου καὶ διαγράψον εἰς αὐτὴς πολιοπτήν, τὴν Ἰερουσαλήμ· 2καὶ στήσον πολιορκίαν εναντίον αὐτῆς καὶ οἰκοδομῆσον προμαχώνας εναντίον αὐτῆς καὶ υψώσον προχώματα εναντίον αὐτῆς καὶ στήσεις επὶ τῶν ποδῶν σου καὶ δεσμευκεῖς διὸτι ἐστι αὐτή ἡ ἀνομία ἡ ἡμερῶν τῆς Ἰσραήλ. 3Καὶ λαβείς εἰς σεαυτὸν σιδηρὰν καὶ θές αὐτὴν ως τοῖχον σιδηροῦν ἐπὶ τῆς πόλεως καὶ στεριξόν τὸ πρόσωπόν σου εἰς αὐτήν· τοῦτο ἐστι σημεῖον εἰς τὸν οἶκον Ἰσραήλ. 4Καὶ σύ πλαγιάσον ἐπὶ τὴν αριστερὰν σου πλευρὰν καὶ θές τὴν ἀνομίαν τοῦ οἴκου Ἰσραήλ ἐπὶ αὐτὴν κατὰ τὸν αριθμὸν τῶν ἡμέρων, θελεῖς βαστάσει τὴν ἀνομίαν τῶν ἱσραηλίτων. 5Διὸτι εγὼ ἔθεσα τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν κατὰ τὸν αριθμὸν τῶν ἡμέρων εἰς ἀριθμὸν ἡμερῶν, τριακοσίας εἰς ἡμέραν, και θέλεις βαστάσει τὴν ἀνομίαν τοῦ οἰκού Ἰσραήλ. 6Καὶ αφῇς τὴν ἀνομίαν ἐπὶ τῶν ἱσραηλίτων κατὰ τὸν αριθμὸν τῶν ἡμέρων, καὶ θέλεις τρωγῖτε τὴν ἀνομίαν αὐτῶν· 7καὶ θέλεις στεριξεῖ τὸ πρόσωπόν σου πρὸς τὴν πολιορκίαν τῆς Ἰερουσαλήμ καὶ ὁ βραχίον σου θέλει εἰσθαί γυμνὸς καὶ θέλεις προφητεύσει εἰς αὐτήν· 8καὶ εἰπεῖς στραγγίζει τοὺς ἱσραηλίτας κατὰ τὸν αριθμὸν τῶν ἡμέρων. 9Καὶ πλαγιάσας τὴν ἀνομίαν τοῦ οἰκού Ἰουδαίων κατὰ τὸν αριθμὸν τῶν ἡμέρων καὶ τῶν Ἰουδαίων, θελεῖς τρωγῖτε τὴν ἀνομίαν αὐτῶν· 10καὶ ἐγὼ ἔθεσα τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν κατὰ τὸν αριθμὸν τῶν ἡμέρων, καὶ θέλεις βαστάσει τὴν ἀνομίαν τῶν ἱσραηλίτων. 11Καὶ σύ εἶπε, Α, Κύριε Θεε· ιδοὺ, ψυχή μου δεν εμολύνθη, επειδή...
απο νεοτητος μου εως του νυν δεν εφαγον θνησιμαιον η θηριαλωτον, ουδε εισηλθε ποτε εις το στομα μου κρεας βδελυκτον. 15Και ειπε προς εμε, Ιδε, εδωκα εις σε κοπρον βοος αντι κοπρου ανθρωπινης, και με ταυτη θελεις ψησει τον αρτον σου. 16Και ειπε προς εμε, Υιε ανθρωπου, ιδου, εγω θελω συντριψει τον αρτον σου εν Ιερουσαλημ· και θελουσι τρωγει αρτον με ζυγιον και εν στενοχωρια, και θελουσι πινει ουδε μετρον και εν αγωνια. 17δια να καταντησωσιν ενδεεις αρτου και υδατος· και θελουσιν εκθαμβεισθαι προς αλληλους, και θελουσιν αναλωθη δια τας ανομιας αυτων.

Chapter 5

1Και συ, υιε ανθρωπου, λαβε εις σεαυτον μαχαιραν κοπτεραν· θελεις λαβει εις σεαυτον ξυραφιον κουρεως και θελεις περασει αυτο επι την κεφαλην σου και επι τον πωγωνα σου. Λαβε επειτα εις σεαυτον πλαστιγγας ζυγιων και διαιρεσον αυτα. 2Το τριτον θελεις καυσει εν πυρι εν τω μεσω της πολεως, ενω αι ημεραι της πολιορκιας συμπληρουνται· και το τριτον θελεις λαβει και κατακοψει κυκλω αυτης εν μαχαιρα· και το τριτον θελεις διασκορπισει εις τον αερα· και εγω θελω γυμνωσει μαχαιραν οπισθεν αυτων. 3Και εκ τουτων θελεις λαβει ετι ολιγας τινας και δεσει αυτας εις τα κρασπεδα σου. 4Επειτα λαβε ετι εκ τουτων και ριψον αυτας εις το μεσον του πυρος και κατακαυσον αυτας εν πυρι· εντευθεν θελει εξελθει πυρ εις παντα τον οικον Ισραηλ.

5Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Αυτη ειναι η Ιερουσαλημ· εγω εθεσα αυτην εν μεσω των εθνων και των περιξ αυτης τοπων. 6Αλλ' αυτη μετηλλαξε τας κρισεις μου εις ανομιαν χειροτερα παρα τα εθνη, και τα διαταγματα μου χειροτερα παρα τους τοπους τους περιξ αυτης· διοτι απερριψαν τας κρισεις μου και τα διαταγματα μου· δεν περιεπατησαν εν αυτοις. 7Οθεν ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Επειδη σεις υπερβητε τα εθνη τα περιξ υμων και δεν περιεπατησατε εν τοις διαταγμασι μου και τας κρισεις μου δεν εξετασατε αλλ' ουδε κατα τας κρισεις των εθνων των περιξ υμων επραξατε, 8Δια τουτο ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ιδου, και εγω ειμαι ενανας τα αγια μου με πασας τας μιαρας πραξεις σου και με παντα τα βδελυγματα σου, και εγω λοιπον θελω και εκτελεσω κρισεις εις σε· απαν δε το υπολοιπον σου θελω διασκορπισει εις παντα ανεμον. 9Και θελω εκτελεσω κρισεις εις σε· απαν δε το υπολοιπον σου θελω διασκορπισει εις παντα ανεμον. 10Δια τουτο οι πατερες θελουσι φαγει τα τεκνα αυτωνεις τους και τα τεκνα θελουσι φαγει τους πατερας αυτων· και θελω εκτελεσω κρισεις εις σε· απαν δε το υπολοιπον σου θελω διασκορπισει εις παντα ανεμον. 11Δια τοτε, ζω εγω, λεγει Κυριος ο Θεος, εξαπαντος, επειδη σου εμιανας τα αγια μου με πασας τας μιαρας πραξεις σου και με παντα τα βδελυγματα σου, και εγω λοιπον θελω και εκτελεσω κρισεις εις σε· απαν δε το υπολοιπον σου θελω διασκορπισει εις παντα ανεμον. 12Και θελω εκτελεσω κρισεις εις σε· απαν δε το υπολοιπον σου θελω διασκορπισει εις παντα ανεμον.
κυκλω σου, ενωπιον παντος διαβαινοντος. 15Και θελεις εισθαι ονειδος και παιγνιον, διδασκαλι
και θαμβος, εις τα εθνη τα κυκλω σου, οταν εκτελεσω κρισεις εις σε εν θυμω και εν οργη και μετ'
επιτιμησεων οργης· εγω ο Κυριος ελαλησα. 16Οταν εξαποστειλω επι' αυτους τα κακα βελη της
πεινης τα εξολοθρευτικα, τα οποια θελω εξαποστειλει δια να σας εξολοθρευσω, θελω επαυξησει
eti την πειναν εις εας και θελω συντριψει εις εας το υποστηριγμα του αρτου. 17Και θελω
exαποστειλει εφι' υμας πειναι και θηρια κακαι και θελουσι τις εν ορφανισει, και λοιμος και σιμα
θελουσι περασει δια σου, και θελω φερει ρομφαιαν επι σε· εγω ο Κυριος ελαλησα.

Chapter 6

1Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων,
2Υιε ανθρωπου, στηριξον το προσωπον σου προς
τα ορη του Ισραηλ και προφητευσον εναντιον αυτων,
3και ειπε, Ορη του Ισραηλ, ακουσατε τον
λογον Κυριου του Θεου· Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος προς τα ορη και προς τα βουνα, προς τους
ρυακας και προς τας κοιλαδας. Ιδου, εγω, εγω θελω ρομφαιαν, και θελω καταστρεψει
τους υπουρους τοπους σας. 4Και τα θυσιαστηρια σας θελουσιν αφανισθη και τα ειδωλα σας θελου
συντριψει, και τας τετραματισμενους σας θελω καταβαλει εμπροσθεν των ξοανων σας. 5Και
θελω στρωσει τα πτωματα των υιων Ισραηλ εμπροσθεν
των ξοανων αυτων, και θελω καταστρεψει
ta ουστα σας ακουσατε τον
θυσιαστηρια σας θελουν αφανισθη, και τας τετραματισμενους σας θελουσι καταβαλει εμπροσθεν των ξοανων σας. 6Κατα πασαν κατοικησιν σας αι πολεις θελουσιν
θελουσιν αφανισθη, και θελουσι συντριψει εις εσας και θελω συντριψει εις εσας το υποστηριγμα του αρτου. 7Και θελω
εξαποστειλει εφι' υμας πειναι και θηρια κακαι και θελουσι σε ορφανισει, και λοιμος και σιμα
θελουσι περασει δια σου, και θελω φερει ρομφαιαν επι σε· εγω ο Κυριος ελαλησα.
ερημοτεραν μαλιστα παρα την ερημον Διβλαθα, εις πασας αυτων τας κατοικησεις· και θελουσι γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος.

Chapter 7

1Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων,

2Και συ, υιε ανθρωπου, ακουσον· ουτω λεγει Κυριος

ο Θεος προς την γην του Ισραηλ. Τελος, το τελος ηλθεν επι τα τεσσαρα ακρα της γης. 3Το τελος ηλθε τωρα επι σε και θελω αποστειλει επι σε την οργην μου και θελω σε κρινει κατα τας οδους σου και θελω ανταποδωσει επι σε παντα τα βδελυγματα σου. 4Και ο οφθαλμος μου δεν θελει σε φεισθη και δεν θελω ελεησει· αλλα θελω ανταποδωσει επι σε τας οδους σου· και θελουσι εισθαι εν μεσω σου τα βδελυγματα σου· και θελετε γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος. 5Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Κακον, εν κακον, ιδου, ερχεται· 6τελος ηλθε, το τελος ηλθεν· εξηγερθη κατα σου· ιδου, εφθασεν. 7Η πρωια ηλθεν επι σε, κατοικε της γης· ο καιρος ηλθεν, η ημερα της καταστροφης επλησιασε και ουχι αγαλλιασις των ορεων.

8Τωρα ευθυς θελω εκχεει την οργην μου επι σε και θελω συντελεσει τον θυμον μου επι σε· και θελω σε κρινει κατα τας οδους σου και ανταποδωσει επι σε παντα τα βδελυγματα σου.

9Και ο οφθαλμος μου δεν θελει φεισθη και δεν θελω ελεησει· κατα τας οδους σου θελω σοι ανταποδωσει, και θελουσιν εισθαι τα βδελυγματα σου εν μεσω σου· και θελετε γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος ο πατασσων.

10Ιδου, η ημερα, ιδου, ηλθεν· η πρωια εφανη· η ραβδος ηνθησεν· η υπερηφανια εβλαστησεν. 11Η βια ηυξηνθη εις ραβδον ανομιας· ουδεις εξ αυτων θελει μεινει ουτε εκ του πληθους αυτων ουτε εκ των θορυβουντων εξ αυτων· και δεν θελει υπαρχει ο πενθων δι ' αυτους. 12Ο καιρος ηλθεν, η ημερα επλησιασεν· ας μη χαιρη ο αγοραζων και ας μη θρηνη ο πωλων, διοτι ειναι οργη επι παν το πληθος αυτης. 13Διοτι ο πωλητης δεν θελει επιστρεψει εις το πωληθεν, αν και ευρισκηται ετι μεταξυ των ζωντων· επειδη η ορασις η περι παντος του πληθους αυτων δεν θελει στραφη οπισω· και ουδεις θελει στερεωσει εαυτον, του οποιου η ζωη ειναι εν τη ανομια αυτου. 14Εσαλπισαν εν σαλπιγγι και ητοιμασθησαν τα παντα· πλην ουδεις υπαγει εις τον πολεμον, διοτι η οργη μου ειναι επι παν το πληθος αυτης. 15Η μαχαιρα ειναι εξωθεν και ο λοιμος και η πεινα εσωθεν· ο εν τω αγρω θελει τελευτησει εν μαχαιρα, τον δε εν τη πολει, η πεινα και ο λοιμος θελουσι καταφαγει αυτον. 16Και οι οι ιεται εκ των ζωντων· εις τον χορον ανομιας· και οι ιεται εις τον θανατον ανομιας. 17Το αργυριον αυτων θελουσι ριψει εις τας οδους, και το χρυσιον αυτων θελει εις τας μελανεις, και δεν θελουσι δυνηθη να λυτρωσωσιν αυτους εν τη ημερα της οργης του Κυριου· δεν θελουσι ανθυπερηφανεις ανθρωποι· και δεν θελουσιν εισι εν τη ημερα της ανομιας αυτου· και δεν θελουσιν εις την ημερα της ανομιας αυτου· και δεν θελουσιν εις την ημερα της ανομιας αυτου· και δεν θελουσιν εις την ημερα της ανομιας αυτου.
αυτων, τα μισητα αυτων· δια τουτο εγω καθιστω αυτην εις αυτους ακαθαρσιαν. 21Και θελω
παραδωσει αυτην εις χειρας αλλοτριων διαρπαγμα και εις τους ασεβεις της γης λαφυρον, και
θελουσι βεβηλωσει αυτην. 22Και θελω αποστρεψει το προσωπον μου απ' αυτων, και θελουσι
βεβηλωσει το αδυτον μου· και οι λεπτατα θελουσιν εμβη εις αυτο και βεβηλωσει αυτο. 23Και ει
dιοτι ειναι πληρης απο κρισεως αιματων και η πολις πληρης καταδυναστειας. 24Δια
tουτο θελω φερει τους κακιστους των εθνων και θελουσι κληρονομησει τας οικιας αυτων· και
θελουσιν εμβη εις αυτο και βεβηλωθη. 25Ολεθρος επερχεται και θελουσι ζητησει ειρηνην και
deν θελει υπαρχει. 26Συμφορα επι συμφοραν θελει ερχεσθαι και αγγελια θελει φθανει επ'
αγγελιαν· τοτε θελουσι ζητησει παρα προφητου ορασιν· και θελει χαθη ο νομος απο του ιερεως και
η βουλη απο των πρεσβυτερων. 27Ο βασιλευς θελει πενθησει και ο αρχων θελει ενδυθη αφανισμον και
αι χειρες του λαου της γης θελουσι παραλυθη· κατα τας οδους αυτων θελω καμει εις αυτους και
cατα τας κρισεις αυτων θελω κρινει αυτους, και θελουσι γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος.

Chapter 8

1Και εν τω εκτω ετει, τω εκτω μηνι, τη πεμπτη του μηνος, ενω εγω εκαθημην εν τω οικω μου
cαι οι πρεσβυτεροι του Ιουδα εκαθητον εμπροσθεν μου, χειρ Κυριου του Θεου επεσεν εκει επ' εμε.
2Και ειδον και ιδου, ομοιωμα ως θεα πυρος· απο της θεας της οσφυος αυτου και κατω πυρ, και απο
tης οσφυος αυτου και επανω ως θεα λαμψεως, ως οψις ηλεκτρου.
3Και εξηπλωσεν ομοιωμα
χειρος, και με επιασεν απο της κομης της κεφαλης μου και με υψωσε το πνευμα μεταξυ της γης
και του ουρανου και με εφερε δι' οραματων Θεου εις Ιερουσαλημ, εις την θυραν της εσωτερας
πυλης της βλεπουσης προς βορραν, οπου ιστατο το ειδωλον της ζηλοτυπιας, το παροξυνον εις
ζηλοτυπιαν. 4Και ιδου, η δοξα του Θεου του Ισραηλ ητο εκει, κατα το οραμα το οποιον ειδον εν
tη πεδιαδι. 5Και ειπε προς εμε, Υιε ανθρωπου, υψωσον τωρα τους οφθαλμους σου προς την οδο
την προς βορραν. Και υψωσα τους οφθαλμους μου προς την οδον την προς βορραν και ιδου, κατα
tο βορειον μερος εν τη πυλη του θυσιαστηριου το ειδωλον τουτο της ζηλοτυπιας κατα την εισοδον.
6Τοτε ειπε προς εμε, Υιε ανθρωπου, βλεπεις συ τι καμνουσιν ουτοι; τα μεγαλα βδελυγματα, τα
οποια ο οικος Ισραηλ καμνει εδω, δια να απομακρυνθω απο των αγιων μου; πλην στρεψον ετι,
θελεις ιδει μεγαλητερα βδελυγματα. 7Και με εφερεν εις την πυλην της αυλης, και εισηλθον και ιδου,
μια οπη εν τω τοιχω. 8Και ειπε προς εμε, Υιε ανθρωπου, βλεπεις συ τι καμνουσιν ουτοι; τα μεγαλα
βδελυγματα, τα οποια ο οικος Ισραηλ καμνει εδω, δια να απομακρυνθω απο των αγιων μου; πλην
στρεψον ετι, θελεις ιδει μεγαλητερα βδελυγματα. 9Και με εφερεν εις την πυλην της αυλης και εισελθον και ιδου,
μια οπη εν τω τοιχω. 10Και εισηλθον και εισελθον και ιδου, πλην ομοιωμα ερπετων και βδελυκτων
ζωων και τα ειδωλα του οικου Ισραηλ· εζωγραφημενα επι τον τοιχον κυκλω κυκλω.
11Και ισταντο εμπροσθεν αυτων εβδομηκον ανδρες εν τω τοιχω, και αποκρυπτηρατον ισταντον
eν τοιχον και ιδου, μια θυρα. 12Και ειπε προς εμε, Υιε ανθρωπου, εισελθε και ιδε τα πονηρα βδελυγματα, τα
οποια ουτοι καμνουσιν εδω. 13Και εισηλθον και εισελθον και ιδου, παν ομοιωμα ερπετων και
βδελυκτων ζωων και τα ειδωλα του οικου Ισραηλ· εξωγραφημενα επι τον τοιχον κυκλω κυκλω.
ανθρωπου, ειδες τι καμνουσιν εν τω σκοτει αντι των εικονων αυτου; διοτι ειπον, Ο Κυριος δεν μας βλεπει· Ο Κυριος εγκατελιπε την γην. 13Και ειπε προς εμε, Στρεψον ετι· θελεις ιδει μεγαλητερα βδελυγματα, τα οποια αυτοι καμνουσι. 14Και με εφερεν εις τα προθυρα της πυλης του οικου του Κυριου της προς βορραν, και ειδου, εκει εκαθηντο γυναικες θρηνουσαι τον Θαμμουζ. 15Και ειπε προς εμε, Ειδες, υιε ανθρωπου; Στρεψον ετι· θελεις ιδει μεγαλητερα βδελυγματα παρα ταυτα. 16Και με εισηγαγεν εις την εσωτεραν αυλην του οικου του Κυριου· και ιδου, εν τη θυρα του ναου του Κυριου, μεταξυ της στοας και του θυσιαστηριου, περιπου εικοσιπενετραν άνδρες με τα νωτα αυτων προς τον ναον του Κυριου και τα προσωπα αυτων προς ανατολας, και προσεκυνουν τον ηλιον κατα ανατολας. 17Και ειπε προς εμε, ειδες, υιε ανθρωπου; Μικρον ειναι τουτο εις τον οικον Ιουδα, να καμνωσι τα βδελυγματα, τα οποια αυτοι καμνουσι ενταυθα; ωστε εγεμισαν την γην απο καταδυναστειας και εξεκλιναν δια να με παροργισωσι· και ιδου, βαλλουσι τον κλαδον εις τους μυκτηρας αυτων. 18Και εγω λοιπον θελω φερθη μετ' οργης· ο οφθαλμος μου δεν θελει φεισθη ουδε θελω ελεησει· και οταν κραξωσιν εις τα ωτα μου μετα φωνης μεγαλης, δεν θελω εισακουσει αυτους.

Chapter 9

1Και εκραξεν εις τα ωτα μου μετα φωνης μεγαλης· λεγον, Ας πλησιασωσιν οι τεταγμενοι κατα της πολεως, εκαστος εχων το οπλον αυτου της εξολοθρευσεως εν τη χειρι αυτου. 2Και ιδου, εξ ανδρες ηρχοντο απο της οδου της υψηλοτερας πυλης της βλεπουσης προς βορραν, εκαστος εχων εν τη χειρι αυτου οπλον κατασυντριμμου· και εν τω μεσω αυτων εις ανθρωπος ενδεδυμενος λινα με γραμματεως καλαμαριον εν τη οσφυι αυτου· και εισελθοντες εσταθησαν πλησιον του χαλκινου θυσιαστηριου. 3Και η δοξα του Θεου του Ισραηλ ανεβη επανωθεν των χερουβειμ, επανωθεν των οποιων ητο, εις το κατωφλιον του οικου· και εφωνησε προς τον ανδρα τον ενδεδυμενον τα λινα, τον εχοντα εν τη οσφυι αυτου το καλαμαριον του γραμματεως· 4και ειπε Κυριος προς αυτον, Διελθε δια της πολεως, δια της Ιερουσαλημ, και καμε σημειον επι των μετωπων των ανδρων, των στεναζοντων και βοωντων δια παντα τα βδελυγματα τα γινομενα εν μεσω αυτης. 5Προς δε τους αλλους ειπεν, Ακουοντος εμου, Διελθετε κατοπιν αυτου δια της πολεως, δια της Ιερουσαλημ, και καμε σημειον επι των μετωπων των ανδρων, των στεναζοντων και βουωντων δια παντα τα βδελυγματα τα γινομενα εν μεσω αυτης. 6Προς δε τους άλλους ειπεν, Ακουοντος εμου, Διελθετε κατοπιν αυτου δια της πολεως, και θα παταξητε· ας μη φεισθη ο οφθαλμος σας και μη ελεησητε· 7γεροντας, νεος και παρθενους και νηπια και γυναικας, φονευσατε μεχρι εξαλειψης εις παντα αυτων ανθρωπων εις τον υπολοιπον τον Ισραηλ, εις τον αγιαστηριον μου. Και ειπεν προς αυτους, Δε θα επιπλησητε· ας και εγω επιπλησω· μιαν ανατα Ιουδα, ιερουσαλημ και Ισραηλ, και ως της πολεως, της ανατολης και της ανατολης, και ως του αγιαστηριου και της δυτικης και της νοτιας και της νοτιας, και ως του ποταμου και της πεδινως και της πεδινως, και ως του θυσιαστηριου και της δυτικης και της νοτιας, και ως του θυσιαστηριου και της δυτικης και της νοτιας. 8Ενω δε τουτη επακολουθησε, αναπληρωθηκε τον ίδιον της θρηνης και της τραυματισμου των πολλων ανθρωπων και της τραυματισμου των πολλων ανθρωπων, και της τραυματισμου των πολλων ανθρωπων και της τραυματισμου των πολλων ανθρωπων.
βλεπει. Ὅταν Λεωνερ ο οφθαλμος μου καὶ δὲν θελω ελεησει· κατα της κεφαλης αυτων θελω ανταποδωσει τας οδους αυτων. Ὅταν ιδου, ο ανηρ ο ενδεδυμενος τα λινα, ο εχων εν τη σοφια αυτου το καλαμαριον, εφερεν αποκρισιν, λεγων, Εκαμον καθως προσεταζας εις εμε.

Chapter 10

1 Επειτα ειδον και ιδου, εν τω στερεωματι τω ανωθεν της κεφαλης των χερουβειμ εφαινετο υπερανω αυτων ως λιθος σαπφειρος, κατα την θεαν ομοιωματος θρονου. 2 Και ελαλησε προς τον ανηρ ο ενδεδυμενος τα λινα, ο εχων εν τη οσφυι αυτου το καλαμαριον, εφερεν αποκρισιν, λεγων, Εκαμον καθως προσεταξας εις εμε.

3 Και ειδον και ιδου, εν τω στερεωματι τω ανωθεν της κεφαλης των χερουβειμ εφαινετο υπερανω αυτων ως λιθος σαπφειρος, κατα την θεαν ομοιωματος θρονου. 4 Και ελαλησε προς τον ανθρωπον εντολην εν εμε. 5 Και οι τεσσαρες τροχοι πλησιον των χερουβειμ, προς το πυρ το εν τω μεσω των χερουβειμ, και ελαβεν εκ τουτου και εθεσεν εις τας χειρας του ενδεδυμενου τα λινα· ο δε ελαβεν αυτο και εξηλθεν. 6 Εϕαινετο δε ομοιωμα χειρος ανθρωπου εις τα χειρουβειμ υπο τας πτερυγας αυτων. 7 Και ειδον και ιδου, τεσσαρες τροχοι πλησιον των χερουβειμ, εις τροχος πλησιον ενος χερουβ και εις τροχος πλησιον αλλου χερουβ, και η θεα των τροχων ητο ως οψις βερυλλου λιθου. 8 Και εις της θεας αυτων, και τα τεσσαρα ουτοι εκαλουντο, ακουοντος εμου, Γαλγαλ. 9 Και τα τεσσαρα χερουβειμ υψωσαν τας πτερυγας αυτων και ανυψωθησαν απο της γης ενωπιον μου οτε εξηλθον, ησαν και οι τροχοι προς το πυρ και το πυρ εξηλθεν απο του κατωφλιου του οικου και εσταθη επι των χειρον. 10 Περι δε των τροχων, ουτοι εκαλουντο, ακουοντος εμου, Γαλγαλ. 11 Και τα τροχοι οι τεσσαρες αυτων τροχοι, ησαν και οι τροχοι προς το πυρ και το πυρ εξηλθεν απο του κατωφλιου του οικου και εσταθη επι των χειρον. 12 Και τα χερουβειμ υψωσαν τας πτερυγας αυτων και ανυψωθησαν απο της γης ενωπιον μου οτε εξηλθον, ησαν και οι τροχοι προς το πυ, και το πυρ εξηλθεν απο του κατωφλιου του οικου και εσταθη επι των χειρον. 13 Και τα τροχοι οι τεσσαρες αυτων τροχοι, ησαν και οι τροχοι προς το πυ, και το πυρ εξηλθεν απο του κατωφλιου του οικου και εσταθη επι των χειρον.
πλησιον αυτων· και εσταθησαν εν τη θυρα της ανατολικης πυλης του οικου του Κυριου· και η
doξα του Θεου του Ισραηλ ητο επ' αυτων υπερανωθεν. 20Τουτο ειναι το ζωον, το οποιον ειδον
υποκατω του Θεου του Ισραηλ· και εγνωρισα οτι ήσαν χευρευμα.
21Εκαστον ειχεν ανα τεσσαρα προσωπα και εκαστον τεσσαρας πτερυγας και ομοιωμα χειρων
ανθρωπου υπο τας πτερυγας αυτων. 22Τα δε προσωπα αυτων ήσαν κατα το ομοιωμα, τα αυτα
προσωπα, τα οποια ειδον παρα τον ποταμον Χεβαρ, η θεα αυτων και αυτα· επορευοντο δε εκαστον
κατεναντι του προσωπου αυτου.

Chapter 11

1Και με ανελαβε το πνευμα και με εφερεν εις την ανατολικην πυλην του οικου του Κυριου,
tην βλεπουσαν προς ανατολας· και ιδου, εν τη θυρα της πυλης εικοσιπεντε ανδρες, και μεταξυ
αυτων εισε διον τον Ιααζανιαν υιον του Αζωρ και τον Φελατιαν υιον του Βεναια, αρχοντας του λαου.
2Και ειπε Κυριος προς εμε, Υιε ανθρωπου, ουτοι ειναι οι ανδρες οι διαλογιζομενοι αδικιαν και
συμβουλευοντες κακην συμβουλην εις την πολιν ταυτην,
3οι λεγοντες, Δεν ειναι πλησιον· ας
κτισωμεν οικιας· αυτη η πολις ειναι ο λεβης και ημεις το κρεας.
4Δια τουτο προφητευσον εναντιον αυτων, προφητευσον, υιε ανθρωπου.
5Και πνευμα Κυριου επεσεν επ' εμε και μοι ειπε, Λαλησον
Ουτω λεγει Κυριος· κατα τουτον τον τροπον ελαλησατε, οικος Ισραηλ διοτι τα διαβουλια του
πνευματος σας, εγω εξευρω αυτα.
6Επληθυνατε τους πεφονευμενους σας εν τη πολει ταυτη, και
εγεμισατε τας οδους αυτης απο πεφονευμενων.
7Οθεν ουτω λεγει Κυριος ο Θεος οι πεφονευμενοι
σας, τους οποιους εθεσατε εν μεσω αυτης, ουτοι ειναι το κρεας και αυτη η πολις ο λεβης· σας ομως
θελω εκβαλει εκ μεσου αυτης.
8Την μαχαιραν εφοβηθητε· και μαχαιραν θελω φερει εφ' υμας,
λεγει Κυριος ο Θεος.
9Και θελω σας εκβαλει εκ μεσου αυτης και θελω σας παραδωσει εις χειρας
αλλοφυλων· και θελω εκτελεσει εφ' υμας κρισεις.
10Υπο ρομφαιας θελετε πεσει· εν τοις οριοις
του Ισραηλ θελω σας κρινει· και θελετε γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος.
11Η πολις αυτη δεν θελει εισθαι εις εσας ο λεβης ουδε σεις θελετε εισθαι εν μεσω αυτης του κρας εν τοις οριοις του Ισραηλ
θελει σας κρινει 12και θελετε γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος· διοτι δεν περιεπατησατε εν τοις
διαταγμασι μου ουδε εξετελεσατε κατα τας κρισεις των εθνων των κυκλω υμων.
13Ενω δ' εγω προφητευνον, απεθαναν ο Φελατιας ο Θεος και
ανθρωποι συγγενειας ιν συμπας ο οικος Ισραηλ, ειναι εκεινοι προς οπου ειπαν εις κατοικουντες την Ιερουσαλημ. Αποκαρβυθηκα απο του Κυριου εις ημας εδοθη αυτη η γη για κληρονομιαν. 14Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων. 15Τοτε επεσον επι προσωπον μου και ανεβησα μετα φωνης και ειπα, Οιμοι, Κυριε Θεε συντελειαν θελεις
να καμης συ του υπολοιπου του Ισραηλ· 16Αλλα δεν περιεπατησατε εν τοις οριοις του Ισραηλ
θελει σας κρινει 17ιναι εκεινοι προς αυτους ειπαν εις τους θεος αυτους ως καιρον αγιασθηριν, εν τοις τοποις αυτους υπαγωσι.
συνάζει εκ των τοπών οπου ήσθε διεσκορπισμένοι και θελω σας δώσει την γην Ισραηλ. 18 Και ελθόντες εκεί θελουσι σηκώσει απ' αυτής παντα τα βδελυγματα αυτής και παντα τα μιαρα αυτής. 19 Και θελω δώσει εις αυτους καρδιαν ραδιαν και πνευμα νεον θελω βαλει εν υμιν' και αποσπασαι την λιθινη καρδιαν απο της σαρκος αυτων, τας οδους τουτων θελω δώσει εις αυτους καρδιαν μιαν, και πνευμα νεον θελω βαλει εν υμιν· και αποσπασας την λιθινην καρδιαν απο της σαρκος αυτων θελω δώσει εις αυτους καρδιαν σαρκινην,

20 δια να περιπατωσιν εν τοις διαταγμασι μου και να φυλαττωσι τας κρισεις μου και να εκτελωσιν αυτας και θελουσιν εισθαι λαος μου και εγω θελω εισθαι Θεος αυτων. 21 Εκεινων δε των οποιων η καρδια περιπατησαι κατα την επιθυμιαν των βδελυγματων αυτων και των μιαρων αυτων, τας οδους τουτων θελω τας οδους τουτων να ανταποδωσησαι κατα της κεφαλης αυτων· λεγει Κυριος ο Θεος. 22 Τοτε τα χερουβειμ υψωσαν τας πτερυγας αυτων και οι τροχοι ανεβαινον πλησιον αυτων· και η δοξα του Θεου του Ισραηλ ητο επ' αυτων υπερανωθεν. 23 Και η δοξα του Κυριου ανεβη εκ μεσου της πολεως και εσταθη επι τον ορος προς ανατολας της πολεως. 24 Και με ανελαβε το πνευμα και δι' οραματος με εφερεν εν πνευματι Θεου εις την γην των Χαλδαιων, προς τους αιχμαλωτους. Τοτε το οραμα, το οποιον ειδον, απηλθεν απ' εμου. 25 Και ελαλησα προς τους αιχμαλωτους παντα τα πραγματα οσα εδειξεν ο Κυριος εις εμε.

Chapter 12

1 Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων, 2 Υιε ανθρωπου, συ κατοικεις εν μεσω οικου αποστατου, οιτινες οφθαλμους εχουσι δια να βλεπωσι, και δεν βλεπουσιν· ωτα εχουσι δια να ακουουσι, και δεν ακουουσι· διοτι ειναι οικον αποστατης. 3 Δια τουτο, συ, υιε ανθρωπου, ετοιμασον εις σεαυτον αποσκευην μετοικισμου, και μετοικισθητι την ημεραν ενωπιον αυτων· και θελεις μετοικισθη απο του τοπου σου εις αλλον τοπον ενωπιον αυτων· ισως προσεξωσιν, αν και ηναι οικον αποστατης.

4 Και θελεις εκφερει την αποσκευην σου την ημεραν ενωπιον αυτων, ως αποσκευην μετοικισμου· και συ θελεις εξελθει το εσπερας ενωπιον αυτων, ως οι εξερχομενοι εις αλλον τοπον. 5 Ενωπιον αυτων καμε διορυγα εν τω τοιχω και εκφερει δι' αυτου. 6 Ενωπιον αυτων θελεις σηκωσει αυτην επ' ωμων, και θελεις εκφερει, ενω σκοταζει· θελεις σκεπασει το προσωπον σου και δεν θελεις ιδει την γην· διοτι σε εδωκα σημειον εις τον οικον Ισραηλ. 7 Και εκαμον ως προσεταχθην· εφερα εξω την αποσκευην μου την ημεραν ως αποσκευην μετοικισμου· και το εσπερας εκαμον εις εμαυτον δια της χειρος· εξεφερα αυτην ενω εσκοταζειν, ενωπιον αυτων εσηκωσα αυτην επ' ωμων.

8 Και το πρωι εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων, 9 Υιε ανθρωπου, ο οικος Ισραηλ, ο οικος ο αποστατης, δεν ειπε προς σε, Συ τι καμνεις; 10 ειπε προς αυτους, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Το φορτιον τουτο αποβλεπει τον αρχοντα τον εν Ιερουσαλημ και απαντα τον οικον Ισραηλ, ειτε αυτους εμαυτους. 11 Ειπε, Εγω ειμαι το σημειον σας· καθως εγω εκαμον, ουτω γεινει εις αυτους και εις μετοικισιαν και εις αιχμαλωσιαν θελουσιν υπαγει. 12 Και ο αρχων ο μεταξυ αυτων θελει φορτωθη επ' ωμων, ενω σκοταζει, και θελει εκφερει· θελουσι διορυξει τον τοιχον δια να εκφερωσι δι' αυτου· θελει σκεπασει το προσωπον αυτου, δια να μη ιδη την γην με τους οφθαλμους αυτουν. 13 Θελω ομως εξαπλωσει το δικτυον μου επ' αυτου, και θελει...
πιασθε εις τα βροχια μου· και θελω φερει αυτον εις την Βαβυλωνα, την γην των Χαλδαιων· αλλα
dεν θελει ιδει αυτην και εκει θελει αποθανει. 14Και θελω διασπειρει εις παντα ανεμον παντας
τους περι αυτον δια να βοηθουσιν αυτον και παςας τας δυναμεις αυτον· και θελω γυμνωσει μαχαιραν
οπισθεν αυτων. 15Και θελουσι γνωρισει στι εγω ειμαι ο Κυριος, στια διασκόρπισιν αυτους μεταξυ
tων εθνων και διασπειρω αυτους εις τους τοπους. 16Θελω ομωσ αφησει ολιγον πανας εξ αυτων
απο της ρομφαιας, απο της πεινης και απο του λοιμου, δια να διηγωνται παντα τα βδελυγματα
οπισθεν αυτων. 17ικαι εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγον, 18Υιε ανθρωποι, θελει εις τοια
tοια ερημωθη και αλλα πλησιαν αι ημεραι και η εκπληρωσις πασης ορασεως· διοτι δεν θελει εισθαι
ουδεμια ορασις ψευδης ουδε μαντευμα κολακευτικον εν μεσω του οικου Ισραηλ. 19Διοτι εγω ειμαι
ο Κυριος· εγω θελω λαλησει και ο λογος τον οποιον θελω λαλησει θελει εκτελεσθη· δεν θελει πλεο
μακρυνθη· διοτι εν ταις ημεραις υμων, οικος αποστατης, θελω λαλησει λογον και εκτελεσει αυτον,
λεγει Κυριος ο Θεος. 20Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγον, 21Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγον,
πλησιαζουσιν αι ημεραι και η εκπληρωσις πασης ορασεως· 22Διοτι δεν θελει εισθαι πλεον ουδεμια
ορασις ψευδης ουδε μαντευμα κολακευτικον εν μεσω του οικου Ισραηλ. 23Αι ημεραι μακρυνονται και пασα ορασις εχαθη; 24Ειπε δια τουτο προς αυτους, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Θελω
camει την παροιμιαν ταυτην να παυση, και πλησιαν αι ημεραι και η εκπληρωσις πασης ορασεως· 25Διοτι
deν θελει εισθαι πλεον ουδεμια ορασις ψευδης ουδε μαντευμα κολακευτικον εν μεσω του οικου Ισραηλ.
26Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγον, 27Αι ημεραι μακρυνονται και пασα ορασις εχαθη; 28Αι ημεραι μακρυ
παντων των κατοικουντων εν αυτη· 29Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγον, 30Για αυτη
η παροιμια, την οποιαν εχετε εν γη Ισραηλ, λεγοντες, Αι ημεραι μακρυνονται και пασα ορασις εχαθη; 31Και
ειπε προς τον ισραηλιτα, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος περι των κατοικων της Ιερουσαλημ και περι της γης
tου Ισραηλ. Θελουσι γνωρισει στι εγω ειμαι ο Κυριος, στια διασκόρπισιν αυτους μεταξυ
tων εθνων και διασπειρω αυτους εις τους τοπους. 32Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Θελω διασπειρει εις παντα
τους περι αυτον δια να βοηθουσιν αυτον και παςας τας δυναμεις αυτον· και θελω γυμνωσει μαχαιραν
οπισθεν αυτων. 33Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ουαι εις τους προφητας τους μωρους, τους περιπατουντας
οπισω του πνευματος αυτων, και δεν ειδον ουδεμιαν ορασιν. 34Πλησιαζουσιν αι ημεραι και η εκπληρωσις
πασης ορασεως· 35Διοτι δεν θελει εισθαι πλεον ουδεμια ορασις ψευδης ουδε μαντευμα κολακευτικον εν
μεσω του οικου Ισραηλ. 36Διοτι εγω ειμαι ο Κυριος· εγω θελω λαλησει και ο λογος τον οποιον θελω
λαλησει θελει εκτελεσθη· δεν θελει εισθαι πλεον μακρυνθη· διοτι δεν θελει εισθαι πλεον
μακρυνθη· διοτι εν ταις ημεραις υμων, οικος αποστατης, θελω λαλησει λογον και εκτελεσει αυτον,
λεγει Κυριος ο Θεος. 37Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγον, 38Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε,
πλησιαζουσιν αι ημεραι και η εκπληρωσις πασης ορασεως· 39Ακουσατε τον λογον του Κυριου.
40Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγον, 41Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγον, 42Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγον, 43Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγον, 44Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγον, 45Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγον, 46Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγον,
πληρωθή. 7Δεν ειδετε ορασεις ματαιας και ελαλησατε μαντειας ψευδεις και λεγετε, Ο Κυριος ειπεν, ενω εγω δεν ελαλησα; 8Θεν ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Επειδη ελαλησατε ματαιοτητας και ειδετε ψευδεις, δια τουτο, ιδου, εγω ειμαι εναντιον σας, λεγει Κυριος ο Θεος. 9Και η χειρ μου θελει εισαγαγει εις τους προφητας τους βλεποντας ματαιοτητας και μαντευοντας ψευδεις· δεν θελουσιν εισασθαι εν τη βουλη του λαου μου και εν τη καταγραφη του οικου του Ισραηλ δεν θελουσι καταγραφη συνελευσεις εξω την Ιερουσαλημ, και θελετε να γνωρισειτε σκοτεινη της ιδαιας αυτων ενω εγω ειμαι Κυριος ο Θεος. 10Επειδη, ναι, επειδή επλανησαν τον λαον μου, λεγοντες, Ειρηνη· και δεν υπαρχει ειρηνη· και ο εις εκτιζε τοιχον και ιδου, οι αλλοι περιηλειφον αυτον με πηλον αμαλακτον. 11Επειδη ειπε προς τους αλειφοντας με πηλον αμαλακτον, οτι θελει πεσει· θελει γεινει βροχη κατακλυζουσα· και σεις, λιθοι χαλαζης, θελετε πεσει κατ' αυτου και ανεμος θυελλωδης θελει σχισει αυτον. 12Ιδου, οταν ο τοιχος πεση, δεν θελουσιν ειπει προς εσας, Που ειναι αλοιφη, με την οποιαν ηλειψατε αυτον; 13Δια τουτο, ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· θελω εξαπαντος σχισει αυτον εν τη οργη μου δι' ανεμου θυελλωδους· και εν τω θυμω μου θελει γεινει βροχη κατακλυζουσα και εν τη οργη μου λιθοι φοβερας χαλαζης, δια να καταστρεψουσιν αυτον. 14Και θελω ανατρεψει τον τοιχον, τον οποιον ηλειψατε με πηλον αμαλακτον, και θελω κατεδαφισει αυτον, και θελει πεσανα συναπολεσθη εν μεσω αυτου, και θελετε γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος. 15Και θελω συντελεσει τον θυμον μου επι τον τοιχον και επι τους αλειψαντας αυτον με πηλον αμαλακτον, και θελω ειπει προς εσας, Ο τοιχος δεν υπαρχει ουδε οι αλειψαντες αυτον, 16οι προφηται του Ισραηλ, οι προφητευοντες περι της Ιερουσαλημ και βλεποντες οραματα ειρηνης περι αυτης, και δεν υπαρχει ειρηνη, λεγει Κυριος ο Θεος. 17Και συ, υιοι ανθρωπου, στηριξον το προσωπον σου επι τας θυγατερας του λαου σου, τας προφητευουσας εξ ιδιας αυτων καρδιας· και προφητευσον κατ' αυτων, 18και ειπε, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ουαι εις εκεινας, αιτινες συρραπτουσι προσκεφαλαι δια παντα αγκωνα χειρος και καμνουσι καλυπτρας επι την κεφαλην πασης ηλικιας, δια να δελεαζωσι ψυχας. Τας ψυχας του λαου μου δελεαζετε και θελετε σωσει τας εαυτων ψυχας; 19Και θελετε με βεβηλονει μεταξυ του λαου μου, δια μιαν δρακα κριθης και δια κομματια αρτου, ωστε να θανατονητε ψυχας αιτινες δεν επρεπε να αποθανωσι, και να σωζητε ψυχας αιτινες δεν επρεπε να ζωσι, ψευδομεναι προς τον λαον μου, τον ακουοντα ψευδη; 20δια τουτο ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ιδου, εγω ειμαι εναντιον εις τα προσκεφαλαι σας, με τα οποια δελεαζετε τας ψυχας, δια να πετωσι προς εσας, και θελω διαρρηξει αυτα απο των βραχιονων σας, και θελω αφησει τας ψυχας να φυγωσι, τας ψυχας οποιας σεις δελεαζετε δια να πετωσι προς εσας. 21Και θελω διαρρηξει τας καλυπτρας σας και ελευθερωσει τον λαον μου εκ της χειρος σας, και δεν θελουσιν εισαγαγει πλεον εις την χειρα σας δια να δελεαζωνται· και θελετε γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος. 22Διοτι με τα ψευδη εθλιψατε την καρδιαν του δικαιου, τον οποιον εγω δεν ελυπησα· και ενισχυσατε τας χειρας του κακουργου, ωστε να μη επιστρεψη απο της οδου αυτου της πονηρας, δια να σωσω την ζωην αυτου. 23Δια τουτο δεν θελετε ιδει πλεον ματαιοτητα και δεν θελετε μαντευει μαντειας· και θελω ελευθερωσει τον λαον μου εκ της χειρος σας· και θελετε γνωρισει ετι εγω ειμαι ο Κυριος.
Chapter 14

1 Καὶ ἡλθὸν πρὸς εμε τὶνες εκ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ Ἰσραήλ καὶ εκαθῆσαν εἰμπροσθέν μου. 2 Καὶ εγείνει λόγος Κυρίου πρὸς εμε, λέγων, 3 Υἱε ανθρώπου, οἱ ἀνδρεὶς οὗτοι ανεβιβάσαν τα ἐιδώλα αυτῶν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν καὶ εἴθασαν τὸ προσκόμμα της ανομίας αὐτῶν εἰμπροσθέν του προσώπου αὐτῶν· ηθέλων εκζητηθῆναι τῶν πριν παρ' αὐτῶν; 4 Καὶ τοῦτο λαλῆσον πρὸς αὐτοὺς καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτοὺς, Οὕτω λέγει Κυρίος ὁ Θεός· εἰς πᾶν ανθρώπον εκ τοῦ οίκου Ἰσραήλ, οστὶς αναβιβάσας τα ἐιδώλα αὐτῶν εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν καὶ θησαν τὸ προσκόμμα της ανομίας αὐτῶν εἰμπροσθέν τοῦ προσώπου αὐτῶν καὶ εἴθη πρὸς τὸν προφήτην, εγὼ ο Κυρίος θέλων αποκριθῆναι πρὸς αὐτὸν εἰρημένον, κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐιδώλων αὐτῶν· 5 διὰ τούτου εἴπον πρὸς αὐτοὺς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς, Οὕτω λέγει Κυρίος ὁ Θεός· εἰς πᾶν ανθρώπον εκ τοῦ οίκου Ἰσραήλ, ὁστὶς αναβιβάσας τα ἐιδώλα αὐτῶν εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν καὶ θησαν τὸ προσκόμμα της ανομίας αὐτῶν εἰμπροσθέν τοῦ προσώπου αὐτῶν καὶ εἴθη πρὸς τὸν προφήτην, εγὼ ο Κυρίος θέλων αποκριθῆναι πρὸς αὐτὸν εἰρημένον, κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐιδώλων αὐτῶν· 6 διὰ τούτου εἴπον πρὸς τὸν οίκον Ἰσραήλ, Οὕτω λέγει Κυρίος ὁ Θεός· Μετανοήσατε καὶ επιστρέψατε απὸ τῶν ἐιδώλων σας καὶ ἀποστρέψατε τὰ πρόσωπα σας ἀπὸ πάνω τῶν βδελυγμάτων σας· 7 διότι εἰς πᾶν ανθρώπον εκ τοῦ οίκου Ἰσραήλ καὶ εἰς τῶν ἄνευν τῶν παροικῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὁστὶς απαλλάσσατε τα ἐιδώλα αὐτῶν εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν καὶ θησαν τὸ προσκόμμα της ανομίας αὐτῶν εἰμπροσθέν τοῦ προσώπου αὐτῶν καὶ εἴθη πρὸς τὸν προφήτην· 8 καὶ θέλω να πιάσω τὸν οίκον Ἰσραήλ απὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἡ δε γῆ θελεὶν αφανίσθη· 9 καὶ εὰν ο προφήτης πλανηθῇ καὶ λαλῆσῃ λόγον, εγὼ ο Κυρίος εἰπά συντρίψει τὸ υποστήριγμα τῆς αὐτῆς καὶ θέλω εξαποστείλει τὴν πείναν ἐναντίον αὐτῆς καὶ θέλω στήσει τὸ πρόσωπόν μου ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου τοῦ· 10 καὶ θέλω να καταστήσω τὸν οίκον Ἰσραήλ απὸ τῆς καρδίας αὐτῶν καὶ να μη μιαναίσθηται αὐτὴς καὶ θησαν τὸ προσκόμμα της ανομίας αὐτῆς καὶ εἴθη πρὸς τὸν προφήτην· 11 διὰ τούτου εἴπον πρὸς τὸν οίκον Ἰσραήλ, Οὕτω λέγει Κυρίος ὁ Θεός· Ἐρωτήσατε καὶ λαλήσατε καὶ ἀναβιβάσας τα ἐιδώλα αὐτῶν καὶ θησαν τὸ προσκόμμα της ανομίας αὐτῆς εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν καὶ θησαν τὸ προσκόμμα της ανομίας αὐτῶν εἰμπροσθέν τοῦ προσώπου αὐτῶν καὶ εἴθη πρὸς τὸν προφήτην· 12 καὶ θέλω να καταστήσω τὸν οίκον Ἰσραήλ απὸ τῆς καρδίας αὐτῶν καὶ να μη μιαναίσθηται αὐτὴς καὶ θησαν τὸ προσκόμμα της ανομίας αὐτῆς καὶ εἴθη πρὸς τὸν προφήτην· 13 καὶ θέλω να καταστήσω τὸν οίκον Ἰσραήλ απὸ τῆς καρδίας αὐτῶν καὶ να μη μιαναίσθηται αὐτὴς καὶ θησαν τὸ προσκόμμα της ανομίας αὐτῆς καὶ εἴθη πρὸς τὸν προφήτην· 14 καὶ εάν οι τρεις οὗτοι ἀνδρεῖς, Νωε, Δανιήλ καὶ Ιωβ, ηθέλον σωσεῖ τὰς ψυχὰς αὐτῶν διὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτῶν· 15 καὶ εὰν ἦθελον επιφέρει κατὰ τῆς γῆς θηρίαν καὶ εφθείρειν αὐτὸν· 16 καὶ εἴπον εἰς τριῶν οὗτοι ἀνθρώπους, ζω εγὼ, λέγει Κυρίος ὁ Θεός· 17 καὶ εἴπον εἰς τριῶν οὗτοι ἀνθρώπους, ζω εγὼ, λέγει Κυρίος ὁ Θεός· 18 καὶ εἴπον εἰς τριῶν οὗτοι ἀνθρώπους, ζω εγὼ, λέγει Κυρίος ὁ Θεός· 19 καὶ εἴπον εἰς τριῶν οὗτοι ἀνθρώπους, ζω εγὼ, λέγει Κυρίος ὁ Θεός· 20 καὶ εἴπον εἰς τριῶν οὗτοι ἀνθρώπους, ζω εγὼ, λέγει Κυρίος ὁ Θεός·
Δανιηλ καὶ Ἰωβ, ἢ ὡς ἔγν, λέγει Κυρίος ο Θεός, δεν ηθέλον σώσει ουτε υἱόν ουτε θυγατέρα· ουτοὶ μόνοι ηθέλον σώσει τας ψυχας αυτων δια την δικαιοσύνην αυτων. 21 Διοτι ουτω λέγει Κυρίος ο Θεός· Ποσοὶ μάλλον λοιπον, οταν εξαποστειλω τας τεσσαρας δεινας κρισεις μου επι την Ιερουσαλημ, την ρομφαιαν και την πειναν και τα κακα θηρια και το θανατικον, ωστε να εκκοψω απ' αυτης ανθρωπον και κτηνος; 22 Πλὴν ιδου, θελουσι μενει εν αυτη λειψανα τινα, διασεσωσμενοι τινες, υιοι και θυγατερες' ιδου, ουτοι θελουσιν εξελθει προς εσας και θελετε ιδει τας οδους αυτων και τας πραξεις αυτων· και θελετε παρηγορηθη δια τα κακα, τα οποια επεφερα επι την Ιερουσαλημ, δια παντα ως εαπεφερα επ' αυτην. 23 Και ουτοι θελουσι σας παρηγορησει, οταν ιδητε τας οδους αυτων και τας πραξεις αυτων· και θελετε γνωρισει οτι εγω δεν εκαμον χωρις αιτιας παντα σας εκαμον εν αυτη, λέγει Κυρίος ο Θεος.

Chapter 15

1 Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων, 2 Υιε ανθρωπου, τι ηθελεν εισθαι το ξυλον της αμπελου προς παν αλλο ξυλον, τα κληματα προς παν ο, τι ειναι εν τοις ξυλοις του δρυμου; 3 Ηθελον λαβει απ' αυτης ξυλον δια να μεταχειρισθωσιν εις εργασιαν; η ηθελον λαβει απ' αυτης πασσαλον, δια να κρεμασωσιν εις αυτον σκευος τι; 4 Ιδου, ριπτεται εις το πυρ δια να καταναλωθη· το πυρ κατατρωγει και τα δυο ακρα αυτου και το μεσον αυτου κατακαιεται. θελει εισθαι χρησιμον εις εργασιαν; 5 Ιδου, οτε ητο ακεραιον, δεν εχρησιμευεν εις εργασιαν· ποσον ολιγωτερον θελει εισθαι χρησιμον εις εργασιαν, αφου το πυρ κατεφαγεν αυτο και εκαη; 6 Δια τουτο ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Καθως ειναι το ξυλον της αμπελου εν τοις ξυλοις του δρυμου, το οποιον παρεδωκα εις το πυρ δια να καταναλωθη, ουτω θελω παραδωσει τους κατοικουντας την Ιερουσαλημ. 7 Και θελω στησει το προσωπον μου εναντιον αυτων· εκ του πυρος θελουσιν εξελθει και το πυρ θελει καταφαγει αυτους· και οταν στησω το προσωπον μου εναντιον αυτων, θελετε γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος. 8 Και θελω παραδωσει την γην εις αφανισμον, διοτι εγειναν παραβαται, λεγει Κυριος ο Θεος.

Chapter 16

1 Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων, 2 Υιε ανθρωπου, καμε την Ιερουσαλημ να γνωριση τα βδελυγματα αυτης, 3 και ειπε, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος προς την Ιερουσαλημ· Η ριζα σου και η γεννησις σου ειναι εκ της γης των Χαναναιων· ο πατηρ σου Αμορραιος και η μητηρ σου Χετταια. 4 Εις δε την γεννησιν σου, καθ' ην ημεραν εγεννηθης, ο ομφαλος σου δεν εκοπη και εν υδατι δεν ελουσθης, δια να καθαρισθης, και με αλας δεν ηλατισθης και εν σπαργανοις δεν εσπαργανωθης. 5 Οφθαλμος δεν σε εφεισθη, δια να καμη εις τοιον, ωςτε να σε πλαγχυνθην αλλ' ησο απερριμμενη εις το προσωπον της πεδιαδος, εν τη αποστροφη της ψυχης σου, καθ' ην ημεραν.
εγεννηθης. 6 Και οτε διεβήν απο πλησιον σου και σε ειδον κυλιομενην εν τω αιματι σου, Ζηθη’ ναι, ειπα προς σε ευρισκομενην εν τω αιματι σου, Ζηθη.

7 Και σε εκαμον μοριπλασιον, ως την χλοην του αγρου, και ημυζηνηθης και εμεγαλυνηθης και εφθασας εις το ακρον της ωραιοτητος οι μαστοι σου εμορφωθης και αι τριχες σου ανεφυησαν· 8 Και σε ελουσα εν υδατι και απεπλυνα το αιμα σου απο σου και σε εχρισα εν ελαιω.

9 Και σε ενεδυσα κεντητα και σε υπεδησα με σανδαλια υακινθινα και σε περιεζωσα με βυσσον και σε εφορεσα μεταξωτα.

10 Και σε εστολισα με στολιδια και περιεθεσα εις τας χειρας σου βραχιολια και περιδεραιον επι τον τραχηλον σου.

11 Και εβαλον ερρινα εις τους μυκτηρας σου και ενωτια εις τα ωτα σου και στεφανον δοξης επι την κεφαλην σου.

12 Και εστολισθης με χρυσιον και αργυριον, και τα ιματια σου ησαν βυσσινα και μεταξωτα και κεντητα· σεμιδαλιν και μελι και ελαιον ετρωγες· και εγεινες ωραια σφοδρα και ευημερησας μεχρι βασιλειας.

13 Και εξηλθεν η φημη σου μεταξυ των εθνων δια το καλλος σου· διοτι ητο τελειον δια του στολισμου μου, τον οποιον εθεσα επι σε, λεγει Κυριος ο Θεος.

14 Συ ομως εθαρρευθης εις το καλλος σου, και επορνευθης δια την φημην σου και εξεχεας την πορνειαν σου εις παντα διαβατην, γινομεν αυτου.

15 Και ελαβες εκ των ιματιων σου και εστολισας τους υψηλους σου τοπους με ποικιλα χρωματα και εξεπορνευθης απ' αυτων· τοιαυτα δεν εγειναν ουδε θελουσι γεινει.

16 Και ελαβες τα σκευη της λαμπροτητος σου, τα εκ του χρυσιου μου και τα εκ του αργυριου μου, τα οποια εδωκα εις σε, και εκαμες εις σεαυτην εικονας αρσενικα και εξεπορνευθης με αυτας·

17 και ελαβες τα κεντητα σου ιματια και εσκεπασας αυτας· και εθεσας εμπροσθεν αυτων το ελαιον μου και το θυμιαμα μου.

18 Και τον αρτον μου, τον οποιον εδωκα εις σε, την σεμιδαλιν και το ελαιον και το μελι, με τα οποια σε ετρεφον, εθεσας και ταυτα εμπροσθεν αυτων εις οσμην ευωδιας· ουτως εγεινε, λεγει Κυριος ο Θεος.

19 Και εφαρμεθα εις τον σπερματικον σου και επορνευθης με τον εμοιον σοι, και εγεινες ωραιος και ευημερης μεχρι τον θανατον σου.
και ουδε ουτως εχορτασθης. 30 Ποσον διεφθαρη η καρδια σου, λεγει Κυριος ο Θεος, πορνη, καθοτι κατεφρονησας μισθωμα, αλλ' ως γυνη μοιχαλις, αντι του ανδρος αυτης δεχομενη ξενους. 33 Εις παντας τας πορνας διδουσι μισθωμα· αλλα συ τα μισθωματα σου διδεις εις σε παντας τους αλλους, καθοτι κατεφρονησας μισθωμα, 35 δια τουτο, ακουσον, πορνη, τον λογον του Κυριου· 36 ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Επειδη εξεχεας τον χαλκον σου, εξεσκεπασθη εις ταις πορνειαις σου επι σου και προς παντα τα ειδωλα των βδελυγματων σου, και δια το αιμα των τεκνων σου, τα οποια προσεφερες εις αυτα· 37 δια τουτο ιδου, εγω συναγω παντας τους εραστας σου, μεθ' ων κατετρυφησας, και παντας οσους ηγαπησας, και παντας τους εραστας σου και παντας τους εραστας σου επι τη πορνεια σου. 38 Και γινεται εις σε το αναπαλιν των αλλων γυναικων εν ταις πορνειαις σου· Ιδου, πας ο παροιμιζομενος θελει παροιμιασθη κατα σου, λεγων, κατα την μητερα η θυγατηρ αυτης. 45 Συ εισαι η θυγατηρ της μητρος σου, της αποβαλουση τον ανδρα αυτης και τα τεκνα αυτης· και εισαι η αδελφη των αδελφων σου, αιτινες απεβαλον τους ανδρας αυτων και τα τεκνα αυτων· η μητηρ σας ητο Χετταια και ο πατηρ σας Αμορραιος. 46 Και η αδελφη σου η πρεσβυτερα ειναι η Σαμαρεια, αυτη και αι θυγατερες αυτης, αι κατοικουσαι εν τοις αριστεροις σου· η δε νεωτερα αδελφη σου, η κατοικουσα εν τοις δεξιοις σου, τα Σοδομα και αι θυγατερες αυτης. 47 Συ ομως δεν περιεπατησας κατα τας οδους αυτων και δεν επραξας κατα τα βδελυγματα αυτων· αλλ' ως εαν ητο τουτο πολυ μικρον, υπερεβης αυτων την διαφθοραν εν πασαις ταις οδοις σου. Ζω εγω, λεγει Κυριος ο Θεος, η αδελφη σου Σοδομα δεν επραξεν, αυτη και αι θυγατερες αυτης, ως επραξας συ και αι θυγατερες σου.
και υψούντο και επραττον βδελυρα ενωπίον μου· οθεν, καθώς ειδον ταυτα, ηφανισα αυτας.

Και η Σαμαρεία δεν ημαρτησεν ουδε το ημισυ των αμαρτηματων σου· αλλα συ επληθυνας τα βδελυγματα σου υπερ εκεινων, καθως ειδον ταυτα, ηφανισα αυτας.

Συ λοιπον, ητις εκρινες τας αδελφας σου, βασταζε την καταισχυνην σου· ενεκα των αμαρτηματων σου, με τα οποια κατεσταθης βδελυρωτερα εκεινων, εκειναι ειναι δικαιοτεραι σου· οθεν αισχυνθητι και συ και βασταζε την καταισχυνην σου, οτι εδικαιωσας τας αδελφας σου.

Συ εβαστασας την ασεβειαν σου και τα βδελυγματα σου, λεγει Κυριος. Διοτι ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Εγω θελω καμει εις σε καθως εκαμες συ, ητις κατεφρονησας τον ορκον, παραβαινουσα την διαθηκην. Αλλ' ομως θελω ενθυμηθη την διαθηκην μου την γενομενην προς σε εν ταις ημεραις της νεοτητος σου, και θελω στησει εις σε διαθηκην αιωνιον. Τοτε θελεις ενθυμηθη τας οδους σου και αισχυνθη, οταν δεχθης τας αδελφας σου, τας πρεσβυτερας σου και τας νεωτερας σου· και θελω δωσει αυτας εις σε δια θυγατερας, ουχι ομως κατα την διαθηκην σου.

Και εγω θελω στησει την διαθηκην μου προς σε, και θελεις γνωρισει ετι εγω ειμαι ο Κυριος· δια να ενθυμηθης, και να αισχυνθης και να μη ανοιξης πλεον το στομα σου υπο της εντροπης σου, οταν εξιλεωθω προς σε δια παντα οσα επραξας, λεγει Κυριος ο Θεος.
πολυπτερος· και ιδου, η αμπελος αυτη εξετεινε τας ριζας αυτης προς αυτον, δια να ποτιση αυτην δια των αυλακιων της φυτευσεως αυτης. Ἡτο περιτυγμενη εν γη καλη πλησιον υδατων πολλων, δια να καμη βλαστους και να φερη καρπον, ωστε να γεινη αμπελος αγαθη.

9 Ητο πεφυτευμενη εν γη καλη πλησιον υδατων πολλων, δια να καμη βλαστους και να φερη καρπον, ωστε να γεινη αμπελος αγαθη.

10 Ειπε, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· θελει ευοδωθη; δεν θελει ανασπασει αυτος τας ριζας αυτης και κοψει τον καρπον αυτης, ωστε να ξηρανθη; θελει ξηρανθη κατα παντα τα φυλλα του βλαστηματος αυτης, χωρις μαλιστα μεγαλης δυναμεως η πολλου λαου, δια να εκσπαση αυτην εκ των ριζων αυτης.

11 Ναι, ιδου, φυτευθεισα θελει ευοδωθη; δεν θελει ξηρανθη ολοκληρως, ως οταν εγγιση αυτην ο ανατολικος ανεμος; θελει ξηρανθη εν ταις αυλαξιν οπου εβλαστησε.

12 Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων, Ειπε τωρα προς τον οικον τον αποστατην· δεν εννοειτε τι δηλουσι ταυτα; ειπε, Ιδου, ο βασιλευς της Βαβυλωνος ηλθεν εις Ιερουσαλημ, και ελαβε τον βασιλεα αυτης και τους αρχοντας αυτης, και εφερεν αυτους μεθ' εαυτου εις Βαβυλωνα· και ελαβεν απο του σπερματος του βασιλικου και εκαμε συνθηκην μετ' αυτου και εκαμεν αυτον να ορκισθη· ελαβε και τους δυνατους του τοπου, δια να ταπεινωθη το βασιλειον, ωστε να μη ανορθωθη, δια να φυλαττη την συνθηκην αυτου, ωστε να στηριζη αυτην. Απεστατησεν ομως απ' αυτου, εξαποστειλας πρεσβεις εαυτου εις την Αιγυπτον, δια να δωσωσιν εις αυτον ιππους και λαον πολυν. Θελει ευοδωθη; θελει διασωθη ο πραττων ταυτα; η παραβαινων την συνθηκην θελει διασωθη; Ζω εγω, λεγει Κυριος ο Θεος, βεβαιως εν τω τοπω του βασιλεως του βασιλευσαντον αυτον, του οποιου τον ορκον κατεφρονησε και του οποιου την συνθηκην παρεβη, μετ' αυτου εν μεσω της Βαβυλωνος θελει τελευτησει. Και δεν θελει καμει υπερ αυτου ουδεν εν τω πολεμω ο Φαραω, με το δυνατο στρατευμα και με το μεγα πληθος, υψονων προχωματα και οικοδομων προμαχωνας, δια να απολεση πολλας ψυχας. Διοτι κατεφρονησε τον ορκον παραβαινων την συνθηκην· και ιδου, επειδη, αφου εδωκε την χειρα αυτου, επραξε παντα ταυτα, δεν θελει διασωθη.

16 Δια τουτο ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ζω εγω, βεβαιως τον ορκον μου τον οποιον κατεφρονησε, και την συνθηκην μου την οποιαν παρεβη, κατα της κεφαλης αυτου θελω ανταποδωσει αυτα. Και θελω εξαπλωσει το δικτυον μου επ' αυτον και θελει πιασθη εις τα βροχια μου· και θελω φερει αυτον εις Βαβυλωνα, και εκει θελω κριθη μετ' αυτου περι της ανομιας αυτου, την οποιαν ηνομησεν εις εμε. Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Και θελω λαβει εγω εκ του υψηλοτερου κλαδου της υψηλης κεδρου και φυτευσει· θελω κοψει εγω εκ της κορυφης των νεων αυτου κλωνων ενα τρυφερον και φυτευσει επι ορους υψηλου και εξοχου· επι του υψηλου ορους του Ισραηλ θελω φυτευσει αυτον, και θελει εκφερει κλαδους και καρποφορησει και θελει γεινει κεδρος μεγαλη και υποκατω αυτης θελουσι κατασκηνωσει παν ορνεον και παν πτηνον· υπο την σκιαν των κλαδων αυτης θελουσι κατασκηνωσει.
Και εγείνε λόγος Κυρίου προς εμε, λεγών, "Τι εννοείτε σεις, οι παροιμιζομενοι την παροιμιαν ταυτήν περί της γης του Ισραήλ, λεγόντες, Οι πατέρες εφαγον ομφακα και οι οδοντες των τεκνών ημωδιασαν; Οι οδοντες των τεκνών ημωδιασαν; Οι πατέρες εφαγον ομφακα και οι οδοντες των τεκνών ημωδιασαν; Οι πατέρες εφαγον ομφακα και οι οδοντες των τεκνών ημωδιασαν; Οι πατέρες εφαγον ομφακα και οι οδοντες των τεκνών ημωδιασαν; Οι πατέρες εφαγον ομφακα και οι οδοντες των τεκνών ημωδιασαν; Οι πατέρες εφαγον ομφακα και οι οδοντες των τεκνών ημωδιασαν;" 

"Ο δικαιος και πραττει κρισιν και δικαιοσύνην, δεν τρωγει επι των ορεων και δεν σηκονει τους οφθαλμους αυτου προς τα ειδώλα του οικου Ισραήλ, και δεν μιαινει την γυναίκα του πλησιον αυτου και δεν πλησιαζει εις γυναίκα ουσαν εν τω ακαθαρσία αυτης, και δεν καταδυναστευει ανθρώπων, επιστρεφει εις τον αιματηματα το ενεχυρον και δεν αρπαζει βιαιως, διδει τον αρτον αυτου εις τον πεινωντα και καλυπτει με ιματιον τον γυμνον, αποστρεφει την χειρα αυτου απο αδικιας, καμνει δικαιαν κρισιν αναμεσον ανθρωπου και ανθρωπου, περιπατει εν τοις διαταγμασι μου και φυλαττει τας κρισεις μου, δια να καμνη αληθειαν, ουτος ειναι δικαιος, θελει βεβαιως ζησει, λεγει Κυριος ο Θεος. Εαν ομως γεννηση υιον κλεπτην, χυνοντα αιμα και πραττοντα τι εκ των τοιουτων, και οστις δεν καμνει παντα ταυτα, αλλα και επι των ορεων τρωγει και την γυναίκα του πλησιον αυτου μιαινει, τον πτωχον και ενδεη καταδυναστει, αρπαζει βιαιως, δεν επιστρεφει το ενεχυρον και λαμβανει προσθηκην, ουτος θελει ζησει; δεν θελει ζησει· παντα τα βδελυγματα επραξεν· εξαπαντος θελει θανατωθη· το αιμα αυτου θελει εισθαι επ' αυτον. Εαν δε γεννηση υιον, οστις βλεπων παντα τα αμαρτηματα του πατρος αυτου, τα οποια επραξε, προσεχει και δεν πραττει τοιαυτα, δεν τρωγει επι των ορεων και δεν σηκονει τους οφθαλμους αυτου προς τα ειδώλα και δεν κατακρατει το ενεχυρον και δεν αρπαζει βιαιως, διδει τον αρτον αυτου εις τον πεινωντα και καλυπτει με ιματιον τον γυμνον, αποστρεφει την χειρα αυτου απο του πτωχου, τοκον και προσθηκην δεν λαμβανει, εκτελει τας κρισιματι μου και εξετελεσεν αυτα, εξαπαντος θελει ζησει. Ο πατηρ αυτου, επειδη σκληρως κατεδυναστευσεν, ηρπασε βιαιως τον αδελφον αυτου και επραξεν μεταξυ του λαου αυτου, τας οποιας επραξε, δεν επιστραφη απο πασων των αμαρτιων αυτου, τας οποιας επραξε, και φυλαξη παντα τα διαταγματα μου και πραξη κρισιν και δικαιοσύνην, εξαπαντος θελει ζησει. Μηπως εγω θελω την ανομιαν του ανομου, λεγει.
Κύριος ο Θεός, και ουχί το να επιστρέψη από τών οδών αυτού και να ζήση; 24 Όταν ομως ο δίκαιος επιστραφή από τη δικαιοσύνης αυτού και πραξή αδίκιαν και πραξή κατά παντα τα βδελυγματα τα οποία ο ανομός πραττεί, τοτε θελεί ζήσει; Πάσα η δικαιοσύνη αυτού, την οποίαν εκαμε, δεν θελεί μνημονευθή εν τη ανομία αυτού την οποίαν ηνομίσε και εν τη αμαρτία αυτού, την οποίαν ημαρτήσεν, εν αυταίς θελεί αποθάνανε. 25 Σεις ομως λεγετε, Η οδος του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Ακουσάτε τώρα, οικος Ισραήλ· Η οδος μου δεν είναι ευθεία; ουχί αι οδοι υμων διεστραμμεναι; 26 Όταν ο δίκαιος επιστραφή από της δικαιοσύνης αυτού και πραξη αδικιαν και αποθανη εν αυτη, δια την αδικιαν αυτού την οποίαν επραξε θελει αποθάνει. 27 Και οταν ο ανομος επιστραφη απο της ανομιας αυτου, την οποιαν επραξε, και πραξη κρισιν και δικαιοσυνην, ουτος θελει φυλαξει ζωσαν την ψυχην αυτου. 28 Επειδη εσυλλογισθη και επεστρεψεν απο πασων των ανομιων αυτου, θελει εξαπαντος ζησει, δεν θελει αποθανει. 29 Αλλ' ο οικος Ισραήλ λεγει, Η οδος του Κυρίου δεν είναι ευθεία· οικος Ισραήλ, αι οδοι μου δεν ειναι ευθεια; ουχι αι οδοι υμων διεστραμμεναι; 30 Δια τουτο, οικος Ισραήλ, θελω σας κρινει, εκαστον κατα τας οδους αυτου, λεγει Κυριος ο Θεος. Μετανοησατε και επιστρεψατε απο πασων των ανομιων υμων, και δεν θελει εισθαι εις εσας η ανομια εις απωλειαν. 31 Απορριπατε αφ' υμων πασας τας ανομιας υμων, τας οποιας ηνομησατε εις εμε, και καμετε εις εαυτους νεαν καρδιαν και νεον πνευμα· και δια τι να αποθανητε, οικος Ισραήλ; 32 Διοτι εγω δεν θελω τον θανατον του αποθνησκοντος, λεγει Κυριος ο Θεος· δια τουτο επιστρεψατε και ζησατε.

Chapter 19

1 Και συ αναλαβε θρηνον δια τους ηγεμονας του Ισραήλ, 2 και ειπε, Τι ειναι η μητηρ σου; Λεαινα· κειται μεταξυ λεοντων, εθρεψε τα βρεφη αυτης εν μεσω σκυμνων. 3 Και ανεθρεψεν εν εκ των βρεφων αυτης και εγεινε σκυμνος και εμαθε να αρπαζη το θηραμα· ανθρωπους ετρωγε. 4 Και τα εθνη ηκουσαν περι αυτου· επιασθη εν τω λακκω αυτων, και εφεραν αυτον με αλυσεις εις την γην της Αιγυπτου. 5 Και ιδουσα οτι η ελπις αυτης εματαιωθη και εχαθη, ελαβεν εν αλλο εκ των βρεφων αυτης και εκαμεν αυτο σκυμνον. 6 Και αναστρεφομενον εν μεσω των λεοντων εγεινε σκυμνος και εμαθε να αρπαζη θηραμα· ανθρωπους ετρωγε. 7 Και εγνωρισε τα παλατια αυτων και ερημονε τας πολεις αυτων· και ητο ηφανισμενη η γη και το πληρωμα αυτης απο του ηχου του βρυχηματος αυτου. 8 Και τα εθνη παρεταχθησαν εναντιον αυτου κυκλοθεν εκ των επαρχιων και ηπλωσαν κατ' αυτου τα βροχια αυτων, και επιασθη εν τω λακκω αυτων. 9 Και εβαλον αυτον με αλυσεις εις κλωβιον και εφεραν αυτον προς τον βασιλεα της Βαβυλωνος· εν δεσμωτηριω εισηγαγον αυτον, δια να μη ακουσθη πλεον φωνη αυτου επι τα ορη του Ισραηλ. 10 Η μητηρ σου, καθ' ομοιωσιν σου, ητο ως αμπελος πεφυτευμενη πλησιον των υδατων· εγεινε καρποφορος και πληρης κλαδων δια τα πολλα υδατα. 11 Και εγειναν εις αυτην ραβδοι ισχυραι δια σκηπτρα των κρατουντων· και ο κορμος αυτης υψωθη εν μεσω των πυκνων κλαδων, και εγεινε περιβλεπτος κατα το υψος αυτης μεταξυ του πληθους των βλαστων αυτης. 12 Απεσπασθη ομως μετα θυμου, ερριφθη κατα γης, και
ανατολικός ανεμός κατεξήρανε τον καρπόν αυτής· αἱ ισχυραί αυτής ραβδοὶ συνεθλασθήσαν καὶ εξηρανθήσαν· πυρ κατεφαγεν αυτὰς.

13 Καὶ τώρα εἶναι πεφυτευμένη εἰς ἡρμήν, ἐν ἦρα καὶ ἀνυδρώ γη. 14 Καὶ εξῆλθε πυρ ἀπὸ ραβδοῦ τίνος εἰς τὸν καρπόν αὐτῆς, διὸς ἀρνεύεται πλεον εἰς αὐτὴν ῥᾳδίᾳ, ὡστε γὰρ ἐπιτρέπεται ἡμερονίας αὐτοῦ εἶναι ὁ θρήνος καὶ θελεί εἰσθαί εἰς θρήνον.

Chapter 20

1 Καὶ εὐς εἰς τῷ ἐβδομῳ ημέρῃ, τῇ πεμπτῇ μήνῃ, τῇ δεκατῇ τοῦ μηνὸς, ἔφθασεν οἱ πρεσβυτέροι τοῦ Ἰσραήλ διὰ νὰ εὐπροσώπωσί σε τὸν Κυρίον, καὶ εὐκαθῆσαν εὐπροσθέν Μοῦ. 2 Καὶ εὐεργεῖ λόγος Κυρίου πρὸς εὐς, λέγων, 3 Υἱε ἄνθρωπος, λαλήσον πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους τοῦ Ἰσραήλ καὶ εὐπροσθέν εὐς, καὶ εὐπροσθέν οἱ διαλογεῖσι τῶν καταφθάνοντων αὐτοῖς;

3 Καὶ εὐπροσθέν οἱ διαλογεῖσι τῶν καταφθάνοντων αὐτοῖς εἰς τὰς κρίσεις τῶν πατέρων αὐτῶν· 5 καὶ εὐπροσθέν οἱ διαλογεῖσι τῶν καταφθάνοντων αὐτοῖς, ἀπὸ τῶν αὐτῶν τὰς κρίσεις τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν· 6 ἐν τῇ ημέρᾳ ἧς ἔξελεξεν τὸν Ἰσραήλ καὶ ἐγνώρισεν εἰς αὐτοὺς τῆς Αἰγυπτοῦ εὐς, ἐγὼ εἰμί Κυρίος ὁ Θεός σας, εὐπροσθέν οἱ διαλογεῖσι τῶν αὐτῶν εἰς τὰς κρίσεις τῶν συγγενῶν τῶν τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν. 7 Αὐτοὶ μιαν ὑπέρθεσαν αὐτοὺς εἰς τὰς κρίσεις τῶν συγγενῶν τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν. 8 ὁ δὲ Κυρίος εἰπεν εἰς αὐτοὺς, ἐγὼ εἰμί Κυρίος ὁ Θεός σας, εὐπροσθέν οἱ διαλογεῖσι τῶν αὐτῶν εἰς τὰς κρίσεις τῶν συγγενῶν τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν. 10 Καὶ εὐπροσθέν οἱ διαλογεῖσι τῶν αὐτῶν εἰς τὰς κρίσεις τῶν συγγενῶν τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν. 11 Καὶ εὐπροσθέν οἱ διαλογεῖσι τῶν αὐτῶν εἰς τὰς κρίσεις τῶν συγγενῶν τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν, διὰ τὸν καθαρὸν ἕκαστος τῶν αὐτῶν, καὶ τῆς γῆς τῆς Αἰγυπτοῦ, ἡ οὐκ ἐγνώρισεν εἰς αὐτοὺς, ἐγὼ δὲ εἰμί Κυρίος ὁ Θεός σας. 12 ἔγραψεν οἱ διαλογεῖσι τῶν αὐτῶν εἰς τὰς κρίσεις τῶν συγγενῶν τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν. 13 Καὶ εὐπροσθέν οἱ διαλογεῖσι τῶν αὐτῶν εἰς τὰς κρίσεις τῶν συγγενῶν τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν, καὶ τὰς κρίσεις τῶν συγγενῶν τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν. 14 Καὶ εὐπροσθέν οἱ διαλογεῖσι τῶν αὐτῶν εἰς τὰς κρίσεις τῶν συγγενῶν τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν.
εβεβηλωσαν· διοτι αι καρδιαι αυτων επορευοντο κατοπιν των ειδωλων αυτων. 17 Και εφεισθη ο
οφθαλμος μου επ' αυτους, ωστε να μη εξαλειψω αυτους, και δεν συνυπελεσα αυτους εν τη ερημω.
18 Αλλ' ειπα προς τα τεκνα αυτων εν τη ερημω, Μη περιπατειτε εν τοις διαταγμασι των πατερων
σας και μη φυλαττετε τας κρισεις αυτων και μη μιαινεσθε με τα ειδωλα αυτων· 19 εγω ειμαι Κυριος
ο Θεος σας· και τας κρισεις σας φυλαττετε και εκτελεσα αυτας· και αγιαζετε τα σαββατα μου, και ας ηναι
μεταξυ εμου και υμων σημειον, ωστε να γνωριζητε οτι εγω ειμαι Κυριος ο Θεος σας. 21 Τα τεκνα ομως απεστατησαν απ' εμου· εν τοις διαταγμασι μου
dεν περιεπατησαν και τας κρισεις μου δεν εφυλαξαν, ωστε να εκτελωσιν αυτας, τας οποιας καμνων
ο ανθρωπος θελει ζησει δι' αυτων· τα σαββατα μου εβεβηλωσαν· τοτε ειπα να εκχεω τον θυμον
μου επ' αυτους, δια να συντελεσω την οργην μου εναντιον αυτων εν τη ερημω. 22 Και απεστρεψα
tην χειρα μου και εκαμον τουτο ενεκεν του ονοματος μου, δια να μη βεβηλωθη ενωπιον των
εθνων, εμπροσθεν των οποιων εξηγαγον αυτους.
23 Υψωσα ετι εγω την χειρα μου προς αυτους εν
τη ερημω, οτι ηθελον διασκορπισει αυτους μεταξυ των εθνων και διασπειρει αυτους εις τους
tοπους·
24 διοτι τας κρισεις μου δεν εξετελεσαν και τα διαταγματα μου απερριψαν και τα σαββατα
μου εβεβηλωσαν, και οι οφθαλμοι αυτων ησαν κατοπιν των ειδωλων των πατερων αυτων.
25 Δια
tουτο και εγω εδωκα εις αυτους διαταγματα ουχι καλα και κρισεις, δια των οποιων δεν ηθελον
ζησει· 26 και εμιανα αυτους εις τας προσφορας αυτων, εις τοι δια του πυρος παν
dιανοιγον μητραν, δια να ερημωσω αυτους, ωστε να γνωρισωσιν οτι εγω ειμαι ο Κυριος.
27 Δια
tουτο, υιε ανθρωπου, λαλησον προς τον οικον Ισραηλ και ειπε προς αυτους, Ουτω λεγει Κυριος
ο Θεος· κατα τουτο οτι οι πατερες σας υβρισαν εις εμε, καμνοντες παραβασιν εναντιον μου.
28 Αφω εφερα αυτους εις την γην, περι της οποιας υψωσα την χειρα μου οτι θελω δωσει αυτην εις
αυτους, τοτε ενεβλεψαν εις παντα λοφον υψηλον και εις παν δενδρον κατασκιον, και εκει
προσεφεραν τας θυσιας αυτων και εστησαν εκει τας παροργιστικας προσφορας αυτων, και εθεσαν
εκει οσμην ευωδιας αυτων και εκαμον εκει τας σπονδας αυτων.
29 Και ειπα προς αυτους, Τι δηλοι
ο υψηλος τοπος, εις τον οποιον σεις υπαγετε; και το ονομα αυτου εκληθη Βαμα, εως της σημερον.
30 Δια τουτο ειπε προς τον οικον Ισραηλ, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ενω σεις μιαινεσθε εν τη οδω
tων πατερων σας και εκπορνευετε κατοπιν των βδελυγματων αυτων 31 και μιαινεσθε με παντα
tα ειδωλα σας εως της σημερον, προσφεροντες τα δωρα σας, διατηροντας τους υιους σας δια
του πυρος, και εγω θελω επερωτηθη απο σας, Οικον Ισραηλ; Ζω εγω, λεγει Κυριος ο Θεος, δεν
θελω επερωτηθη απο σας.
32 Και εκεινο το οποιον διαβουλευεσθε, ουδολως θελει γεινει· διοτι σεις
λεγετε, Θελομεν εισθαι ως τα εθνη, ως αι οικογενειαι των τοπων, εις το να λατρευωμεν ξυλα και
λιθους. 33 Ζω εγω, λεγει Κυριος ο Θεος, εξαπαντος εν χειρι κραταια και εν βραχιονι εξηπλωμε
και εν θυμω εκχεομενω θελω βασιλευσει εφ' υμας.
34 Και θελω σας εξαγαγει εκ των λαων και
θελω σας συναξει εκ των τοπων, εις τους οποιους εισθης διασκορπισμενοι, εν χειρι κρατατα και εν
βραχιονι εξηπλωμενω και εν υμων εκχεομενω. 35 Και θελω σας φερει εις την ερημω των λαων
και εκει θελω κριθη με σας προσωπον προσωπον· 36 καθως εκριθην με τους πατερας σας εν
tη ερημω της γης Αιγυπτου, ουτω θελω σας κρινει, λεγει Κυριος ο Θεος. 37 Και θελω σας περασει
υπο την ραβδον και θελω σας συναξει εις τον οικον Ισραηλ.
και δεν θέλουσιν είσελθει εἰς γην Ἰσραήλ, καὶ θελετε γνωρίσει οτι εγὼ εἰμι ο Κύριος. 39Σεις δὲ, οἰκος Ἰσραήλ, οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ὑπαγετε, λατρεύετε εκάστος τα εἰδώλα αὐτοῦ, καὶ τοῦ λοιποῦ, εὰν δὲν θέλητε νὰ μου ἀκουῆτε· καὶ μὴ βεβηλονεῖτε πλεον τὸ οὐνομα μου τὸ αγιον με καὶ τα εἰδώλα σας. 40Διοτι επὶ τοῦ οροῦ του αγίου μου, καὶ θέλω γνωρίσει οτι εγὼ εἰμαι ο Κύριος. 39Σεις δὲ, οἰκος Ἰσραήλ, οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· ὑπαγετε, λατρευετε εκαστος τα ειδωλα αυτου, και του λοιπου, εαν δεν θελητε γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος.

Chapter 21

1Και εγείνε λόγος Κυρίου προς εμε, λέγων, 2Υἱε ἀνθρώπου, στήριξον τὸ πρόσωπό σου πρὸς μεσημβριαν καὶ σταλάξον λόγον πρὸς μεσημβριαν καὶ προφητεύσον κατὰ τῆς γῆς Ἰσραήλ καὶ εἶπε πρὸς τὴν γῆν Ἰσραήλ, Οὕτω λέγει Κύριος· Ιδοὺ, εἰμι εἰς αὐτοὺς καὶ θέλω συναγείρειν τούς ἀσεβής καὶ τοὺς βολικοὺς, ὑπὸ τοῦ οροῦ τοῦ άγιον Ἰσραήλ, καὶ θελεί εξελθεῖν αὐτούς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν καὶ δὲν θέλω αὐτούς εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν Ἰσραήλ, καὶ θέλω γνωρίσει οτι εγὼ εἰμι ο Κύριος. 3Αλλά ἴνα θελεί το να εκβιάσει αὐτούς καὶ το να εξαφθείση, καὶ δεν θέλω εἰσελθεῖν αὐτούς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ το λαόν αὐτῶν, εἰς τὴν γῆν Ἰσραήλ, καὶ το λαόν αὐτῶν, εἰς τὴν γῆν Ἰσραήλ, καὶ θέλω γνωρίσει οτι εγὼ εἰμι ο Κύριος. 4Αλλά ἴνα θελεί το να εκβιάσει αὐτούς καὶ το να εξαφθείση, καὶ δεν θέλω εἰσελθεῖν αὐτούς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ το λαόν αὐτῶν, εἰς τὴν γῆν Ἰσραήλ, καὶ θέλω γνωρίσει οτι εγὼ εἰμι ο Κύριος. 5Αλλά ἴνα θελεί το να εκβιάσει αὐτούς καὶ το να εξαφθείση, καὶ δεν θέλω εἰσελθεῖν αὐτούς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ το λαόν αὐτῶν, εἰς τὴν γῆν Ἰσραήλ, καὶ θέλω γνωρίσει οτι εγὼ εἰμι ο Κύριος. 6Δια τοῦτον οὐ, ὡς ἀνθρώπου, στενάξας καὶ σταλαξας κατὰ τὴν γῆν Ἰσραήλ, καὶ θέλω γνωρίσει οτι εγὼ εἰμι ο Κύριος· ὑπαγετε, λατρευετε εκαστος τα ειδωλα αυτου, και του λοιπου, εαν δεν θελητε γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος.
θέλει γεινεί, λεγεί Κυρίος ο Θεός. 8Καί εγείνε λόγος Κυρίου πρὸς εμε, λεγων, 9Γείνε λόγος Κυρίου τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτὴ στιλβωταί μετὰ συνεχίζεται τῇ χρόνῳ, διὰ νὰ καμὴ σφαγὴν στιλβωταί, διὰ νὰ αστραπῇ. Δυναμεθα λοιπον νὰ ημεθα ευθυμοι; αὐτὴ εἶναι ἡ ῥαβδός του υἱοῦ μου, ἡ καταφρονοῦσα παν ἡμέραν· 11Καὶ εἴδωκεν αυτὴν νὰ στιλβωθῇ, διὰ νὰ κρατηται εἰς τὴν χειρα· ἡ ρομφαία αυτὴ εἶναι ἡ καταφρονοῦσα παν ἦλθεν. 13Διότι εξετασις εἶναι· καὶ τι; βεβαιως καὶ ἡ καταφρονοῦσα ραβδος δεν θέλει υπαρχει, λεγει Κυριος ο Θεος. 14Δια τουτο συ, εις ανθρωπον, προφητευσον και κροτησον χειρα επι χειρα και ας διπλασιασθη η ρομφαια, ας τριπλασιασθῃ, η ρομφαια των τετραυματισμενων· αυτη ειναι η ρομφαια των μεγαλων τραυματων, ης θελει διαπερασει εως των ενδομυχων αυτων. 18Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων, 19Και συ, υιε ανθρωπου, διορισον εις σεαυτον δυο οδους, δια να διελθη η ρομφαια του βασιλεως της Βαβυλωνος, και αμφοτεραι θελουσι εξερχεσθαι απο της αυτης γης· και καμε τοπον, καμε αυτον εν τη αρχη της οδου της πολεως. 21Διοτι ο βασιλευς της Βαβυλωνος εσταθη εις τον διαχωρισμον, εν τη αρχη των δυο οδων, δια να ερωτηση τους μαντεις· ανεκατωσε τα μαντικα βελη, ηρωτησε τα γλυπτα, παρετηρησε το ηπαρ. 22Προς την δεξιαν αυτου εγεινεν ο χρησμος δια την Ιερουσαλημ, δια να στηση τους κριους, δια να ανοιξη το στομα επι σφαγην, να υψωση την φωνην μετα αλαλαγμου, να στηση κριους εναντιον των πυλων, να καμη προχωματα, να οικοδομηση προμαχωνας. 23Πλην τουτο θελει εισθαι εις αυτους ως μαντεια ματαια, εις τους οφθαλμους εκεινων, οιτινες εκαμον ορκους προς αυτους· αυτος ομως θελει ενθυμισει αυτους την ανομιαν αυτων, δια να πιασθωσι. 24Δια τουτο ουτω λεγει Κυριος ο Θεος. Επειδη εκαμετε να ελθη εις ενθυμησιν η ανομια σας, οτε ανεκαλυφθησαν αι παραβασεις σας, ωστε να φανερωθησι τα αμαρτηματα σας εις πασας τας πραξεις σας· επειδη ηλθετε εις ενθυμησιν, θελετε γεινει χειριλωτοι. 25Και συ, βεβηλε ασεβη, ηγεμων του Ισραηλ, του οποιου ηλθεν η ημερα, οτε η ανομια εφθασεν εις περας, 26ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Σηκωσον το διαδημα και αφαιρεσον το στεμμα· αυτο δεν θελει εισθαι τοιουτον· ο ταπεινος θελει υψωθη και ο υψηλος θελει ταπεινωθη. 27Θελω ανατρεψει, ανατρεψει, ανατρεψει αυτο, και δεν θελει υπαρχει εωςου ελθη εκεινος, εις αυτον ανηκει· και εις τουτον θελει δωσει αυτο. 28Και συ, εις ανθρωπου, προφητευσον και ειπε, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος περι των υιων Αμμων και περι του ονειδισμου αυτων, και ειπε, Η ρομφαία, η ρομφαία ειναι γεγυμνωμενη, δια την σφαγην εστιλβωμενη, δια να ξελοθρευση εξαστραπτουσα, 29ενω βλεπουσι ματαιας ορασεις περι σου, ενω μαντευουσι θυσια εις σε, δια να σε βαλωσιν επι τον τραχηλον των τετραματισμενων, των σεβων, των οποιων η ημερα ηλθεν, 951
οτε η ανομία αυτών εφθάσειν εις περας. 30 Επιστρέψου αυτήν εις την θηκήν αυτής. Εν τω τοπώ
οπου εκτισθήσης, εν τη γη της γεννήσεως σου, θελω σε κρίνει. 31 Και θελω εκχεύσει την
οργήν μου επί σε και θελω σε παραδώσει εἰς χείρας ανδρῶν αγριών, τεκταίνοντων ολόθρον. 32 Τροφή πυρος θελείς γενετής το αιμα σου θελεί εν τω μεσώ της γης σου· δεν θελεί εισβάλειν μνήμη περί σου· διότι εγώ ο Κύριος ελαλήσαι.

Chapter 22

1 Και εγένετο λόγος Κυρίου προς εμε; λέγων, 2 Και συ, υιε ανθρώπου, θελείς κρίνει, θελείς κρίνει την πολιν τῶν αιματῶν; και θελείς παραστήσει εἰς αυτῆς παντὰ τὰ βδελυγματα αυτῆς; 3 Εἰπε λοιπῶν, Οὐτω λεγεῖ Κυρίος ο Θεός· Ῥώμη ρωμαίων εἰς εἰκονίδιον μνήμης εὑρέτησα ημεῖς εἰς τὸν καιρόν αὐτῆς, διὰ νὰ μιαίνηται, 4 εἰς αἰώνας εἰς τὸν καιρόν αὐτῆς, 5 ἐν τῇ μέσῳ τῆς γῆς, εἰς τὴν θηκήν αὐτῆς. Εἰς τὸ τόπον ὧν ἐκτισθήσης, εἰς τὴν γῆν τῆς γεννήσεως σου, θελω σε κρίνει. 6 Και θελει μιαίνει εις αυτην την οργην μου επι σε εν τω πυρι της οργης μου θελω εμφυσει επι σε και θελω σε παραδωσει εις χειρας ανδρων αγριων, τεκταίνοντων ολόθρον.

30 Επιστρέψον αυτην εις την θηκην αυτης. Εν τω τοπω οπου εκτισθης, εν τη γη της γεννησεως σου, θελω σε κρινει. 31 Και θελω εκχεει την οργην μου επι σε εν τω πυρι της οργης μου θελω εμφυσει επι σε και θελω σε παραδωσει εις χειρας ανδρων αγριων, τεκταίνοντων ολόθρον.

32 Τροφη πυρος θελεις γεινει· το αιμα σου θελει εισθαι εν τω μεσω της γης σου· δεν θελει εισθαι πλεον μνημη περι σου· διοτι εγω εις τω θυμω μου

952

Anonymous Greek Bible (Modern)
και εν τῇ ὀργῇ μου θελῶ σας συνάξει καὶ θελῶ σας βαλεῖ εκεῖ καὶ διαλυσεῖ. 21 Θελῶ ἐξαπαντὸς σας συνάξει, καὶ εν τῷ πυρὶ τῆς ὀργῆς μου θελῶ εμφυσησεῖ εὑ' ὑμᾶς καὶ θελῆτε διαλυθῆ εν τῷ μεσῷ αὐτῆς. 22 Καθὼς ὁ αργυρὸς διαλύεται εἰς μεσὸν τοῦ χωνευτηρίου, οὕτω θελῆτε διαλυθῆ εν μεσῷ αὐτῆς· καὶ θελῆτε γνωρίσει ὁτι εγὼ ο Κύριος ἐξεχεί τήν ὀργήν μου εὑ' ὑμᾶς. 23 Καὶ εγείνει λόγος Κυρίου πρὸς εμέ, λέγων· 24 Υἱε ᾠνθρώπου, εἶπε πρὸς αὐτήν· Σὺ εἰσαι ἡ γῆ, ητίς δὲν εκαθαρισθῇ, καὶ δὲν εγείνῃ βροχή εὔ' αὐτῆς εἰς τῇ ἡμέρᾳ τῆς ὀργῆς. 25 Καὶ εγείνει λόγος Κυρίου πρὸς εμέ, λέγων· 26 Υἱε ᾠνθρώπου, εἶπε πρὸς αὐτήν· Σὺ εἰσαι η γῆ, ἡτίς δὲν εκαθαρισθῇ, καὶ δὲν εγείνῃ βροχή εὐ' αὐτῇ εἰς τῇ ἡμέρᾳ τῆς ὀργῆς. 27 Καὶ εγείνει λόγος Κυρίου πρὸς εμέ, λέγων· 28 Υἱε ᾠνθρώπου, εἶπε πρὸς αὐτήν· Σὺ εἰσαι η γῆ, ητίς δὲν εκαθαρισθῇ, καὶ δὲν εγείνῃ βροχή εὑ' αὐτῇ εἰς τῇ ἡμέρᾳ τῆς ὀργῆς. 29 Καὶ εγείνει λόγος Κυρίου πρὸς εμέ, λέγων· 30 Υἱε ᾠνθρώπου, εἶπε πρὸς αὐτήν· Σὺ εἰσαι η γῆ, ητίς δὲν εκαθαρισθῇ, καὶ δὲν εγείνῃ βροχή εὑ' αὐτῇ εἰς τῇ ἡμέρᾳ τῆς ὀργῆς. 31 Διὰ τούτῳ εξεχεῖ τήν ὀργήν μου εὑ' αὐτήν· κατῆναλωσε αὐτήν εἰς τῷ πυρὶ τῆς ὀργῆς μου· τὰς ὁδοὺς αὐτῶν ἀνταπέδωκα εἰς τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, λέγει Κυρίος ὁ Θεός.

Chapter 23

1 Καὶ εγείνει λόγος Κυρίου πρὸς εμὲ, λέγων, 2 Υἱε ᾠνθρώπου, ἦσαν δύο γυναικεῖς, θυγατέρες τῆς αὐτῆς μητρὸς· 3 καὶ ἐξεπορνεύθησαν ἐν Ἁιγύπτῳ· ἐξεπορνεύθησαν ἐν τῇ νεοτητί αὐτῶν· εκεῖ εἰπεσθῆσαν τὰ στῆθη αὐτῶν καὶ εκεῖ συνεθλῆσαν οἱ παρθενικοὶ αὐτῶν μαστοί. 4 Τὰ δὲ ονόματα αὐτῶν ἦσαν, Οολα ἡ πρεσβυτέρα καὶ Οολιβα η ἀδελφή αὐτῆς· καὶ αυταῖ εγείναν εἰμοῦ καὶ εγεννήσαν υἱοὺς καὶ θυγατέρας. Ησαν λοιπὸν τὰ ονόματα αὐτῶν Σαμαρεια ἡ Οολα καὶ Ιερουσαλήμ ἡ Οολιβα. 5 Καὶ ἡ Οολα ἐξεπορνεύθη, εἰς ἡπτὸ εμοῦ, καὶ παρεφρόνησε διὰ τοὺς εραστὰς αὐτῆς, τοὺς Ἀσσυρίους τοὺς γείτονάς αὐτῆς, 6 εἰς νεοτητί οἱ ερασται αὐτῆς καὶ αὐταὶ εγείναν εμοῦ καὶ εγεννήσαν υἱοὺς καὶ θυγατέρας. Πολλοὶ λοιπὸν τὰ ονόματα αὐτῶν Σαμαρεια ἡ Οολα καὶ Ιερουσαλήμ ἡ Οολιβα. 7 Καὶ εν αὐτῇ ἐπεφύγαν τοὺς εραστὰς τοὺς τῆς Οολας, καὶ μετὰ τῶν αὐτῶν εἰς τὴν νεοτητί, καὶ εἰς τὴν ώραν, ἦσαν δύο γυναικεῖς, θυγατέρες τῆς αὐτῆς μητρὸς· 8 καὶ εξεπορνεύθησαν εἰς τὴν νεοτητί αὐτῶν· εκεῖ εἰπεσθῆσαν τὰ στῆθη αὐτῶν καὶ εκεῖ συνεθλῆσαν οἱ παρθενικοὶ αὐτῶν μαστοί. 9 Καὶ εγείνει λόγος Κυρίου πρὸς εμέ, λέγων· 10 Υἱε ᾠνθρώπου, εἶπε πρὸς αὐτήν· Σὺ εἰσαι η γῆ, ητίς δὲν εκαθαρισθῇ, καὶ δὲν εγείνῃ βροχή εὑ' αὐτῇ εἰς τῇ ἡμέρᾳ τῆς ὀργῆς. 11 Διὰ τούτῳ εξεχεῖ τήν ὀργήν μου εὑ' αὐτήν· κατῆναλωσε αὐτήν εἰς τῷ πυρὶ τῆς ὀργῆς μου· τὰς ὁδοὺς αὐτῶν ἀνταπέδωκα εἰς τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, λέγει Κυρίος ὁ Θεός.
εγείνε περιβοητός μεταξύ των γυναικών, καὶ εξετελεσαν κρισιν ἐπ' αὐτήν. 11 Οτε δὲ η ἀδελφὴ αὐτῆς Οολίβα εἶδε τοῦτο, διεφθαρή ἐν τῇ παραφροσύνῃ αὐτῆς ὑπὲρ εκείνην καὶ εἰς ταῖς πορνείαις αὐτῆς ὑπὲρ τὰς πορνείας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς· 12 παρεφρονησε διὰ τοὺς Ασσυρίους τοὺς γείτονας αὐτῆς, ταξιαρχοὺς καὶ ἀρχοντας εὐδηδομένους πολυτέλεως, ἵππες ἰππευοντας εἰς ἵππων, πάντας νεοὺς ἐρασμίους. 13 Καὶ εἶδον ὅτι εἰμιανθή· μιαν ὥστε ἐχοντα ἡμικεφαλίδας καὶ ὑπερ τὰς πορνείας της ἀδελφῆς αὐτῆς· 14 παρεφρονῆσα διὰ τοὺς Ασσυρίους τοὺς γείτονας αὐτῆς, ταξιαρχοὺς καὶ ἀρχοντας εὐδηδομένους με μιλτόν, 15 περιεζώσαντες ωςαν εἰς τῇς σοφίαις αὐτῶν, φοροῦντας πάντας βεβαμμένους τιαρὰς παντὸς ἡμετέρος, ὑπερ τὰς πορνείας αὐτῆς· 16 καὶ κατεδυχθέν τῇς σοφίαις αὐτῆς, ἐσκεπάσα την αἰσχύνην αὐτῆς· τοτε η σοφία μου απεξενώθη ἀπ' αὐτῆς, καθὼς η σοφία μου εἶχεν αποξενωθῆναι απο τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. 17 Καὶ ἐνεθυμήθης τῇ ἀκολασίᾳ τῆς νεοτήτος σου, ὅταν τὰς στήθη σου ἐπιεζοντο ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων, διὰ τῶν μαστῶν τῆς νεοτήτος σου. 18 Ἐν τῇ οὐδόις ἐκεῖνοι ἔλθον πρὸς σου εἰς τὸν στήθος σου καὶ ἐμιανάν τούς καταβεβαμμένους τιαρὰς, καὶ ἐμιανθῆ κατὰ τὰς κρισεις αὐτῶν. 19 Διὸ τίς ἐνεθυμήθης τῇ ἀκολασίᾳ τῆς νεοτήτος σου, ὅταν τὰς στήθη σου ἐπιεζοντο ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων, διὰ τῶν μαστῶν τῆς νεοτήτος σου. 20 Ἐν τῇ νοεῖ καὶ ἐμιανθῆ τυχερὰς αὐτῆς, καὶ ἐμιανθῆς εἰς τὴν παραφροσύνην αὐτῆς, ὡς εἴδον αὐτοῖς καὶ ἐξεταστήκει πρὸς αὐτοὺς πρεσβεῖς εἰς τὴν Χαλδαίαν. 21 Καὶ οἱ Βαβυλωνιοὶ ηλθον πρὸς αὐτήν εἰς τὴν κοιτήν τοῦ ερωτοῦ καὶ ἐμιανάν αὐτήν με τὰς πορνείας αὐτῶν καὶ ἐμιανθῆ μετά αὐτῶν καὶ ἐκτεινασαν αὐτήν από τῶν Βαβυλωνίων· 22 καὶ ἐπροσθένησαν εἰς τῇς ζηλοῖς αὐτῶν, καὶ ἐπροσθένησαν εἰς τῇς ἀσάλευσις αὐτῶν, καὶ ἐπροσθένησαν εἰς τῇς ἀρματοῖς αὐτῶν, καὶ ἐπροσθένησαν εἰς τῇς κόποις αὐτῶν, καὶ ἐπροσθένησαν εἰς τῇς μαχαίρες αὐτῶν, καὶ ἐπροσθένησαν εἰς τῇς σφαλίας αὐτῶν, καὶ ἐπροσθένησαν εἰς τῇς μαχαίρες αὐτῶν.
παίγνιον· το ποτηριόν τούτο χωρεί πολύ. 33 Θελείς εμπληθῆς απὸ μεθῆς καὶ θλιψέως, με το ποτηριόν της εκπλήξεως καὶ τού αφανισμοῦ, με το ποτηριόν της αδελφῆς σου Σαμαρείας. 34 Διὰ τούτου ουτω λεγεῖ Κυριος ο Θεος· Επειδή με ἐλπισμόνησας καὶ με ἀπερρίπτεις ὅπως τῶν νεκρῶν σου, βασάζον λοιπον καὶ σὺ τὴν ακολούθαν σου καὶ τὰς πορνείας σου. 35 Καὶ εἰπὲ Κυριος πρὸς εμὲ· Υἱε ανθρώπος, Θελείς κρίνει τὴν Οολα καὶ τὴν Οολιβα; Απαγγέλει λοιπον πρὸς αὐτὰς τὰ βδελυγματα αὐτῶν· 36 ὅτι ἐμοὶχεύοντο, καὶ εἰναι αἷμα ἐν ταῖς χερσίν αὐτῶν, καὶ ἐμοὶχεύοντο μετὰ τῶν εἰδώλων αὐτῶν, καὶ σὲ διεβιβάζον χαρῖν αὐτῶν τὰ τεκνὰ αὐτῶν, τὰ ὅπου εγεννήσαν εἰς ὑμᾶς, διὰ τοῦ πυροῦ εἰς καταναλώσιν. 37 Επραξάν ετι τουτο εἰς εμὲ· εμὶαναν τὰ ἁγία μου εἰς τὴν αὐτήν ἡμέραν καὶ ἐβεβηλώσαν τὰ σαββάτα μου. 38 Διὸτι οτὲ εσφαξαν τὰ τεκνὰ αὐτῶν εἰς τὰ εἰδώλα αὐτῶν, τότε εἰσήρχοντο την αὐτήν ἡμέραν εἰς τὰ αγία μου, διὰ τοῦ πυροῦ εἰς καταναλώσιν. 39 Διὸτι οτὲ εσφαξαν τὰ τεκνὰ αὐτῶν εἰς τὰ εἰδώλα αὐτῶν, τότε εἰσήρχοντο την αὐτήν ἡμέραν εἰς τὰ αγία μου, διὰ τοῦ πυροῦ εἰς καταναλώσιν. 40 Διὸτι εἶπεν τὸν θανάτον τοῦ πατρὸς πρὸς τὰ τεκνὰ αὐτῶν, καὶ οὐκ εἰσήρχοντο ταῖς ἁγίαις τοῦ πατρὸς, ἀλλὰ εἰσήρχοντο εἰς τὰ τεκνὰ αὐτῶν, καὶ διὰ τοῦ πυροῦ εἰς καταναλώσιν. 41 Καὶ θελείς κρίνει τὴν Οολα καὶ τὴν Οολιβα; απαγγέλει λοιπον πρὸς αὐτὰς τὰ βδελυγματα αὐτῶν· 42 ἡτοιμασμὲν τὰ ἁγία μου, ἐφ’ ἧς ἔθεσα τὸ θυμίαμα μου καὶ τὸ ελαιόν μου. 43 Καὶ ἐκαθῆσας εἰς κλῖνην μεγαλόπρεπον καὶ ἐμπρόσθεν αὐτῆς ἦτοιμα, ἐφ’ ἧς ἔθεσα τὸ θυμίαμα μου καὶ τὸ ελαιόν μου. 44 Καὶ θελείς σεις επεμψάτω λιθοβολήσει αὐτὰς με λιθοβολία καὶ κατακοπήσει αὐτὰς με τὰ ξίφη αὐτῶν·
τον λεβήτα; στησον, και ει τι χυσον υδρω εις αυτον 4 συναγαγε εις αυτον τα τμήματα αυτου, παν τμήμα καλον, τον μηρον και τον ωμον γεμίσον αυτον απο των εκλεκτων οστων. 5 λαβε εκ των εκλεκτων του ποιμνιου και στιβασον επι τα στατα κατω αυτου βρασον αυτα καλως και ας εψησθω και αυτα τα στατα αυτου εν αυτω. 6 Διοτι ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ουαι εις την πολιν των αιματων, εις τον λεβητα, του οποιου η σκωρια ειναι εν αυτω και του οποιου η σκωρια δεν εξηλθεν απ' αυτου. Εκβαλε κατα σειραν τα τμήματα αυτης· κληρος ας μη πεση επ' αυτην.

7 Διοτι αιμα αυτης ειναι εν μεσω αυτης· επι λειοπετραν εξεθθη αυτο· δεν εχυσεν αυτο επι την γην, ωστε να σκεπασθη με χωμα. 8 Δια να καμω να αναβη θυμος εις εκτελεσιν εκδικησεως, θελω εκθεσει το αιμα αυτης επι λειοπετραν, δια να μη σκεπασθη.

9 Δια τουτο ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ουαι εις την πολιν των αιματων· και εγω θελω μεγαλυνει την πυραν. 10 Επισωρευσον τα ξυλα, αναψον το πυρ, καταναλωσον τα κρεατα και διαλυσον αυτα, ας καωσι και τα οστα αυτου εν αυτω.

11 Τοτε στησον αυτον κενον επι τους ανθρακας αυτον, δια να πυρωθη ο χαλκος αυτου και να καη και να λυωση εν αυτω η ακαθαρσια αυτου. 12 Ματαιως εδοκιμασθη με κοπους, και η μεγαλη αυτης σκωρια δεν εξηλθεν απ' αυτης, η σκωρια αυτης εν τω πυρι.

13 Εν τη ακαθαρσια σου υπαρχει μιαροτης· επειδη εγω σε εκαθαρισα και δεν εκαθαρισθης, δεν θελεις πλεον καθαρισθη απο της ακαθαρσιας σου, εωςου αναπαυσω τον θυμον μου επι σε.
θελεις εισθαι πλεον αλαλος· και θελεις εισθαι εις αυτους σημειον· και θελουσι γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος.

Chapter 25

1Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων, 2Υιε ανθρωπου, στηριξον το προσωπον σου επι τους υιους Αμμων και προφητευσον κατ' αυτων· 3και ειπε προς τους υιους Αμμων, Ακουσατε τον λογον Κυριου του Θεου· ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Επειδη επιλεγεις εις τα αγια μου, Ευγε, διοτι εβεβηλωθησαν, και εις την γην του Ισραηλ, διοτι ηφανισθη, και εις τον οικον Ιουδα, διοτι υπηγαν εις αιχμαλωσιαν, 4δια τουτο, ιδου, θελω σε παραδωσει προς κληρονομιαν εις τους υιους της ανατολης, και θελουσι θεσει τας επαυλεις αυτων εν σοι και θελουσι καμει τας κατασκηνωσεις αυτων εν σοι· ουτοι θελουσι φαγει τους καρπους σου και ουτοι θελουσι πιει το γαλα σου.

5Και θελω καταστησει την Ραββα σταυλον καμηλων και την γην των υιων Αμμων μανδραν προβατων· και θελετε γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος.

6Διοτι ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Επειδη επεκροτησας χειρας και εκτυπησας με τον ποδα και εν ολη τη περιφρονησει της καρδιας σου εχαρης κατα της γης Ισραηλ, 7δια τουτο, ιδου, θελω εκτεινει την χειρα μου επι σε και θελω σε παραδωσει εις διαρπαγην των εθνων και θελω εκκοψει απο των λαων και σε εξαφανισει απο των τοπων· θελω σε εξολοθρευσει· και θελουσι γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος. 8Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Επειδη ο Μωαβ και ο Σηειρ λεγουσιν, Ιδου, ο οικος Ιουδα ειναι ως παντα τα εθνη· 9δια τουτο, ιδου, θελω ανοιξει την πλευραν του Μωαβ απο των πολεων, απο των πολεων αυτου, απο των ακρων αυτου, την δοξαν της γης, την Βαιθ-ιεσιμωθ, Βααλ-μεων και Κιριαθαιμ, 10εις τους υιους της ανατολης, κατα των υιων Αμμων, και θελω παραδωσει αυτην εις κληρονομιαν, δια να μη μνημονευωνται οι υιοι Αμμων μεταξυ των εθνων.

11Και θελω εκτελεσει κρισεις επι τον Μωαβ· και θελουσι γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος. 12Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Επειδη ο Εδωμ επραξεν εκδικητικως εις τον οικον Ιουδα και εβρισε βαρεως και εξεδικηθη εναντιον αυτων, 13δια τουτο ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Επειδη ο Εδωμ επραξεν εκδικητικως εις τον οικον Ιουδα και εβρισε βαρεως και εξεδικηθη εναντιον αυτων, δια τουτο ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· θελω λοιπον εκτεινει την χειρα μου επι τον Εδωμ, και θελω εκκοψει απ' αυτου ανθρωπον και κτηνος και θελω εξαφανισει αυτον απο Θαιμαν, και θελουσι πεσει εν ρομφαια εως Δαιδαν. 14Και θελω ενεργησει την εκδικησιν μου επι τον Εδωμ δια χειρος τον λαου μου Ισραηλ· και θελουσι καμει εις τον Εδωμ δια του πολυσια και την οργην μου· και θελουσι γνωρισει την εκδικησιν μου, λεγει Κυριος ο Θεος. 15Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Επειδη οι Φιλισταιοι εφερθησαν εκδικητικως και εκαμον εκδικησιν περιφρονουντες εκ ψυχης, ωστε να φερωσιν ολεθρον δια παλαιον μισος, 16δια τουτο ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ιδου, εγω θελω εκτεινει την χειρα μου επι τους Φιλισταιους και θελω εκκοψει τους Χερεθαιους και εξαφανισει το υπολοιπον των λιμενων της θαλασσης· 17και θελω καμει επι αυτους μεγαλην εκδικησιν εν ελεγμοις θυμου· και θελουσι γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος, σταν εκτελεσω την εκδικησιν μου επι αυτους.
Chapter 26

1 Καὶ εν τῷ ενδεκατῷ ἐτεί, τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός, εγένετο λόγος Κυρίου πρὸς ἐμε, λέγων, Εἰς ἀνθρώπου, επειδή ἡ Τυρος εἶπεν κατὰ τῆς Ἱερουσαλήμ, Ἐυγε, συνετριβή ἡ πύλη τῶν λαῶν ἐστραφή πρὸς ἐμὲ· θέλω γεμίσθη, διότι ηρημωθή. 2 διὰ τούτου οὖτω λέγει Κυρίος ὁ Θεός· Πρὸς εμὲ ἀνυπόκτωτα, εἰς τὴν θαλάσσην κατεκατέβησεν τὴν Φιλιππάκην καὶ κατεστράφησεν τὰς πύλες τοῦ φρουροῦ αὐτῆς καὶ τὴν προφητείαν τῆς Τυροῦν· Εἰς τὴν Θεσσαλίαν εἰσῆλθη τὰς ἡμέρας τῆς θανάτου τοῦ βασιλέως τῆς Τυροῦν. 3 Πρὸς τὸν Ἰσραήλ ἤγγικεν τὸ σήμα τῆς θανάτου τοῦ βασιλέως τῆς Τυροῦν καὶ τὴν προφητείαν τῆς Θεοῦ ἤγγικεν. 4 Ἐπειδὴ η τυρος εἶπεν κατὰ της ιερουσαλήμ, ἐυγε, συνέτριβη η πυλή των λαών, εστραφή πρὸς ἐμε· θελῶ γεμίσθη, διότι ηρημωθή. 5 Καὶ θέλει καταστρέψει τὰς τειχώματα τῆς Τυροῦν καὶ κατεδαφίσει τους πυργοὺς αὐτῆς· καὶ θέλει ξύσει τὸ χωμα αὐτῆς απ' αὐτῆς καὶ καταστήσει αὐτὴν ὡς λειοπετραν. 6 Καὶ θελεῖ εἰσθαί δια νὰ εξαπλονωσὶ δικτυα ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης· διότι εγὼ εἶπανός λέγει Κυρίος ὁ Θεός· καὶ θελεῖ κατασταθῆ διαρραγη τῶν εθνῶν. 7 Καὶ αἱ κωμαὶ αὐτῆς, αἵ ἐν τῇ πεδιαδὶ, θελουσὶν εξολοθρευθῆ ἐν μαχαιρα· καὶ θελουσὶν γνωρίσει οτί εγὼ εἰμι ο Κυρίος. 8 Διότι οὕτω λέγει Κυρίος ὁ Θεός· Ιδοὺ, θελῶ καταστήσει τον Ναβουχοδονοσορ βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος, βασιλεὰ βασιλεων, ἀπὸ βορρᾶ, μεθ' ιππῶν καὶ μετὰ αρμάτων καὶ μεθ' ιππεῶν καὶ συναξεως καὶ λαοῦ πολλοῦ. 9 Οὕτως θελεῖ εξολοθρευσεῖ εν μαχαιρα τὰς κωμὰς σοῦ εν τῇ πεδιαδὶ· καὶ θελεῖ εγεῖρει προμαχώνας ἐναντίον σοῦ καὶ θελεῖ καμεῖ προχωμάτα ἐναντίον σοῦ καὶ υψωσεῖ κατὰ σοῦ ασπίδας. 10 Καὶ αἱ πολεμικαὶ μηχαναὶ αὐτοῦ θελεῖς επι τὰ τειχή σοῦ καὶ με τοὺς πελεκεῖς αὐτοῦ θελεῖς καταβαλεῖ τοὺς πυργοὺς σου. 11 Καὶ θελεῖς ἐξαπλονωσῆσθαι εἰς τὴν θαλάσσην· διότι εγὼ εἶπανός λέγει Κυρίος ὁ Θεός· καὶ θελεῖς καταφθαρθῆναι διὰ τὴν σφαγὴν τοῦ τρόμου. 12 Καὶ θελεῖς τοὺς οἰκοδομηθῆναι πάσας τὰς πολείς σου· τον λαόν σου θελεῖς διαρραγῆναι εἰς τὴν γην. 13 Καὶ θελεῖς διαρραγῆσαι τὰ πλούτη σου καὶ λαφυραγωγῆσαι τὰ εμπορεύματα σοῦ· καὶ θελεῖς καταβαλεῖ τὰ τειχη σου και κρημνισεῖ τοὺς οἰκοὺς σου τοὺς ωραίους· καὶ θελεῖς ρίψει εἰς τὸ μέσον τῶν ὕδατος τοὺς λίθους σου καὶ τὰ ξύλα σου καὶ τὸ χωμα σου. 14 Καὶ θέλω νὰ σε καταστήσω ως λειοπετραν· θελεῖς εἰσθαί διὰ νὰ εξαπλονωσῆ κτιταρία· δεν θελεις πλεον οικοδομηθῆ· διότι εγὼ ο Κυρίος εἶπανός λέγει Κυρίος ὁ Θεός. 15 ὡς εἶπεν Κυρίος ὁ Θεός πρὸς τὴν Τυρον· δεν θελουσί νὰ σεισθῇ τὰ νῆσι αἰς τὴν ἑχον τῆς πτώσεως σου, οταν ὁ τραυματισμὸς σου στεναζωσίν, ὡς ἡ σφαγή γίνηται εἰς καταστροφήν σοῦ; 16 Τότε ἡ εἰρήνη τῆς θαλάσσης θελεῖς καταβατῆσαι εἰς τὸν κόσμον καὶ τῇ ἐθνει ἐπιστρέπεσται διὰ σέ. 17 Καὶ αναλαβοντες θρῆνον διὰ σὲ λέγει πρὸς σὲ, Πώς καταστράφης, ἡ κατοικοῦμεν ὑπὸ τὴν θαλάσσαν ἀναιρεῖται οὕτως, ἡ ψυχή σου ἐξαπλωθήσεται· διότι σὺ νῦν ἐστὶς αὐτοῖς ὡς οἱ λαχμῆνες μεγάλοι ἐναντίον σοῦ καὶ ἐκεῖνοι στεναξοῦν τὸν στόμα σου, καὶ θελοῦσίν ὡς ἐστήσονται ἐναντίον σοῦ. 18 Τώρα ἀναπτύσσεται τὸ κράτος τῶν θρόνων, καὶ θελοῦσιν ὡς ἐστήσεται ἐναντίον σοῦ. 19 Διότι οὕτω λέγει Κυρίος ὁ Θεός· Οταν σὲ καταστῇς πολιν ηρημωμένην ὡς τὰς πολεῖς τὰς μη κατοικοῦμενας, οταν εἰσέλθῃς αὐτῇ ἐνθαμδίας, καὶ ἐκεῖνοι στεναξοῦν τὸν στόμα σου καὶ κρημνισοῦν τὸν κόσμον. 20 Πότεν οἱ λαχμῆνες σου νῦν ἐμπροσθε νῦν αὐτοῖς; Ἡ εἰρήνη τῆς θαλάσσας ἐξαπλωθήσεται εἰς τὸν κόσμον;
της γης, εις τοπους ερημους απ' αιωνος, μετα των καταβαινοντων εις λακκον, δια να μη κατοικηθηκησης, και οταν αποκαταστησω δοξαν εν τη γη των ζωντων, 21θελω σε καταστησει τρομον και δεν θελεις υπαρχει' και θελεις ζητηθη και δεν θελεις ευρεθη πλεον εις τον αιωνα, λεγει Κυριος ο Θεος.

Chapter 27

1Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων,

2Και συ, υιε ανθρωπου, αναλαβε θρηνον δια την Τυρον,

3και ειπε προς την Τυρον την κειμενην εν τη εισοδω της θαλασσης, την εμπορευομενη μετα των λαιων εν πολλαις νησοις. Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Τυρος, συ ειπας, Εγω ειμαι πληρες εις το καλλος.

4Τα ορια σου ειναι εν τη καρδια των θαλασσων, οι οικοδομοι σου εκαμον πληρες το καλλος σου.

5Εκτισαν παντα τα πλευρα των πλοιων σου εξ ελατων απο Σενειρ· ελαβον κεδρους εκ του Λιβανου δια να καμωσι καταρτια εις σε.

6Εκ των δρυων της Βασαν εκαμον τα κωπια σου· εκαμον τα καθισματα σου εξ ελεφαντος, εν πυξω απο των νησων των Κητιαιων.

7Λεπτον λινον εξ Αιγυπτου κεντητον εξηπλονες εις σεαυτην δια πανια· κυανουν και πορφυρουν εκ των νησων Ελεισα ητο το επισκηνωμα σου.

8Οι κατοικοι της Σιδωνος και Αρβαδ ησαν οι κωπηλαται σου· οι σοφοι σου, Τυρος, οι οντες εν σοι, αυτοι ησαν οι κυβερνηται των πλοιων σου. Οι πρεσβυτεροι της Γεβαλ και οι σοφοι αυτης ησαν εν σοι οι επισκευασται των χαλασματων σου· παντα τα πλοια της θαλασσης και οι ναυται αυτων ησαν εν σοι, δια να εμπορευονται το εμποριον σου. Περσαι και Λυδιοι και Λιβυες ησαν εν τοις στρατευμασι σου οι ανδρες σου οι πολεμισται· ασπιδας και περικεφαλαιας εκρεμων εις σε· ουτοι επεδεικνυον την μεγαλοπρεπειαν σου.

9Οι ανδρες της Αρβαδ μετα του στρατευματος σου ησαν κυκλω επι τα τειχη σου, και οι Γαμμαδιται επι τους πυργους σου· εκρεμων τας ασπιδας αυτων επι τα τειχη σου κυκλω· ουτοι συνεπληρουν το καλλος σου.

10Η Θαρσεις εμπορευετο μετα σου εις πληθος παντος πλουτου· με αργυρον, σιδηρον, κασσιτερον και μολυβδον εμπορευοντο εν ταις αγοραις σου.

11Ιαυαν, Θουβαλ και Μεσεχ ησαν εμποροι σου· εν τη αγορα σου εμπορευοντο ψυχας ανθρωπων και σκευη χαλκινα.

12Απο δε του οικου Θωγαρμα εμπορευοντο εν ταις αγοραις σου ιππους και ιππεας και ημιονους.

13Οι ανδρες της Δαιδαν ησαν εμποροι σου· πολλων νησων το εμποριον ητο εν τη χειρι σου· εφερον εις σε οδοντας ελεφαντων και εβενον εις ανταλλαγην.

14Η Συρια εμπορευετο δια το πληθος των εργασιων σου· εδιδεν εις τας αγορας σου σμαραγδον, πορφυραν και κεντητα και βυσσον και κοραλλιον και αχατην.

15Ο Ιουδας και η γη Ισραηλ ησαν εμποροι σου· εδιδον εις την αγοραν σου σιτον του Μιννιθ και στακτην και μελι και ελαιον και βαλσαμον.

16Η Δαμασκος εμπορευετο εις το πληθος των εργασιων του εμποριου σου, εις οινον της Χελβων και εις λευκα ορια.

17Και Δαν και Ιαυαν και Μωσελ εδιδον εις τας αγορας σου σιδηρον ειργασμενον, κασιαν και καλαμον αρωματικον· ταυτα ησαν μεταξυ των πραγματειων σου.

18Η Δαιδαν εμπορευετο μετα σου εις πολυτιμα υφασματα δια αμαξας.

19Η Αραβια και παντες οι αρχοντες Κηδαρ ησαν εμποροι σου, εμπορευομενοι μετα σου εις αρνια και κριους και τραγους.

20Οι εμποροι της Σαβα και Ρααμα ησαν
εμποροί σου, δίδοντες εις τὰς αγορὰς σου παν ἐξαιρετον αρωμα καὶ παντα λιθον τιμιον καὶ χρυσιον.

23 Ἑχαρραν καὶ Ἑχααα καὶ Ἐδεν, οἱ εμποροὶ τῆς Σαβα, ὁ Ἀσσοῦρ καὶ ὁ Χιλμαδ, εμπορευοντο μετὰ σου. 24 Οὕτω ἦσαν εμποροὶ σου εἰς παν εἴδος, εἰς κυκάνα ενδύματα καὶ κεντήτα καὶ εἰς κιβωτία πλουσίων στολισμάτων, δεδεμένα με σχοινία καὶ κατεσκευασμένα εκ κεδροῦ, μεταξὺ τῶν ἄλλων σου πραγματειών. 25 Τὰ πλοῖα τῆς Θαρσείς υπερείχον εἰς τὸ εμπορίον σου, καὶ ήσο πληρης, καὶ ἐστάθη ενδοξοτατὴ εἰς τὴν καρδία τῶν θαλασσῶν. 26 Οἱ κωπηλαται σου εἰς παν εἴδος, εἰς κυανα ενδυματα καὶ κεντητα καὶ εἰς κιβωτια πλουσιων στολισματων, δεδεμενα με σχοινια και κατεσκευασμενα εκ κεδρου, μεταξυ των αλλων σου πραγματειων.

27 Τα πλοια της Θαρσεις υπερειχον εις το εμποριον σου, και ησο πληρης, και εσταθης ενδοξοτατη εν τη καρδια των θαλασσων.

28 Οι κωπηλαται σου σε εφερον εις υδατα πολλα· αλλ' ο ανεμος ο ανατολικος σε συνετριψεν εν τη καρδια των θαλασσων.

29 Τα πλοια της Θαρσεις και οι κωπηλαται σε εφερον εις υδατα πολλα, αλλ' ο ανεμος ο ανατολικος σε συνετριψεν εν τη καρδια των θαλασσων.

30 Οι κωπηλαται σου σε εφερον εις υδατα πολλα· αλλ' ο ανεμος ο ανατολικος σε συνετριψεν εν τη καρδια των θαλασσων.

31 Συνετριβης εν ταις θαλασσαις, εν τω βαθει των υδατων· το εμποριον σου και παν το αθροισμα σου επεσον εν μεσω σου. 32 Παντες οι κατοικοι των νησων θελουσιν εκπλαγη δια σε και οι βασιλεις αυτων θελουσιν κατατρομαξει, θελουσιν ωχριασει τα προσωπα.

33 Οι εμποροι μεταξυ των εθνων θελουσι συριξει επι σε· φρικη θελεις εισθαι και δεν θελεις υπαρξει εως αιωνος.

Chapter 28

1 Καὶ εγείνε ὁ λόγος Κυρίου πρὸς ἐμέ, λέγων,

2 Υἱε ἄνθρωπο, εἰπε πρὸς τὸν ἡγεμόνα τῆς Τυροῦ,

Οὐτω λέγει Κυρίος ὁ Θεός· Επείδη υψώθη ἡ καρδία σου καὶ εἰπας, Ἐγὼ εἰμαι θεος, εἰπ τῆς καθεδράς τοῦ θεοῦ καθήμαι, εἰν τῇ καρδίᾳ τῶν θαλάσσων· εἰνώ εἴπας ἄνθρωπος αὐτῶν ὡσα προς τὸν κυβερνήτην· καὶ εἴπας τὴν καρδίαν σου ως καρδιάν Θεοῦ· ιδον, συ εἴσασα σοφότερον τὸν Ψαλίν, οὐδὲν μυστηρίου εἶναι κεκρυμμένον ἀπὸ σου. 4 διὰ τῆς σοφίας σου καὶ διὰ τῆς συνέσεως σου εἴπας εἰς σεαυτὸν δύναμιν καὶ εἴπας εἰς σεαυτὸν δύναμιν καὶ τὴν καρδίαν σου ως καρδιάν Θεοῦ. 3 Ιδον, συ εἴσασα σοφότερον τὸν Ψαλίν, οὐδὲν μυστηρίου εἶναι κεκρυμμένον ἀπὸ σου. 4 διὰ τῆς σοφίας σου καὶ διὰ τῆς συνέσεως σου εἴπας εἰς σεαυτὸν δύναμιν καὶ εἴπας εἰς σεαυτὸν δύναμιν καὶ τὴν καρδίαν σου ως καρδιάν Θεοῦ. 4 διὰ τῆς σοφίας σου καὶ διὰ τῆς συνέσεως σου εἴπας εἰς σεαυτὸν δύναμιν καὶ εἴπας εἰς σεαυτὸν δύναμιν καὶ τὴν καρδίαν σου ως καρδιάν Θεοῦ. 4 διὰ τῆς σοφίας σου καὶ διὰ τῆς συνέσεως σου εἴπας εἰς σεαυτὸν δύναμιν καὶ εἴπας εἰς σεαυτὸν δύναμιν καὶ τὴν καρδίαν σου ως καρδιάν Θεοῦ.
καρδία των θαλασσών. 9 Θελεις λεγει ετι ενωπιον του φονευοντος σε, Εγω ειμαι θεος, ανθρωπος ων και σωκι θεος, εν ταις χερσι του φονευοντος σε; 10 Θανατον απεριτμητων θελεις θανατωθη δια χειρος των ξενων· διοτι εγω ελαλησα, λεγει Κυριος ο θεος. 11 Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων, 12 Υιε ανθρωπου, αναλαβε θρηνον επι τον βασιλεα της Τυρου και ειπε προς αυτον, Ουτω λεγει Κυριος ο θεος—Συ επεσφραγισας τα παντα, εισαι πληρης σοφιας και τελειος εις καλλος. 13 Εσταθης εν Εδεμ τω παραδεισω του Θεου· ησο περιεσκεπασμενος υπο παντος λιθου τιμιου, υπο σαρδιου, τοπαζιου και αδαμαντος, βηρυλλιου, ονυχος και ιασπεως, σαπφειρου, σμαραγδου και ανθρακος και χρυσιου· η υπηρεσια των τυμπανων σου και των αυλων σου ητο ητοιμασμενη δια σε την ημεραν καθ' ην εκτισθης. 14 Ησο χερουβ κεχρισμενον, δια να επισκιαζης· και εγω σε εστησα· ησο εν τω ορει τω αγιω του Θεου· περιεπατεις εν μεσω λιθων πυρινων.

Chapter 29
1 Εν τω δεκατω ετει τω δεκατω μηνι, τη δωδεκατη του μηνος, εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων, 2 Υιε ανθρωπου, στηριξον το προσωπον σου επι Φαραω τον βασιλεα της Αιγυπτου και προφητευσον κατ' αυτον και καθ' ολης της Αιγυπτου· 3 λαλησον και ειπε, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ιδου, εγω ειμαι εναντιον σου, Φαραω βασιλευ Αιγυπτου, μεγαλε δρακων, κοιτομενε εν μεσο των ποταμων αυτων· Ο ποταμος μου ειναι εμου και εγώ εκαμον αυτον δι' εμαυτον. 4 Και θελω βαλει αγκιστρα εις τας σιαγονας σου, και θελω προσκολλησει τους ιχθυας του ποταμου σου εις τα λεπη σου, και παντες οι ιχθυες των ποταμων σου θελουσι προσκολληθη εις τα λεπη σου. 5 Και θελω σε εκριψει εν τη ερημω, σε και παντας τους ιχθυας των ποταμων σου· θελεις πεσει επι προσωπον της πεδιαδος· δεν θελεις συναχθη ουδε περισταλθη· εις τα θηρια της γης και εις τα πετεινα του ουρανου σε παρεδωκα εις βρωσιν· 6 και παντες οι κατοικουντες την Αιγυπτον θελουσι γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος· διοτι εσταθησαν ραβδος καλαμινη εις τον οικον Ισραηλ. 7 Οτε σε επιασαν με την χειρα, συνετριβης και ετρυπησας ολον τον ωμον αυτων· και οτε εστηριχθησαν επι σε, συνεθλασθης και συνεκαμψας πασας τας οσφυας αυτων. 8 Δια τουτο ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ιδου, θελω φερει ρομφαιαν επι σε και θελω εκκοψει απο σου ανθρωπον και κτηνος. 9 Και η γη της Αιγυπτου θελει εισθαι θαμβος και ερημια· και θελουσι γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος· διοτι ειπεν, Ο ποταμος ειναι εμου και εγω εκαμον αυτον. 10 Δια τουτο ιδου, εγω ειμαι εναντιον σου και εναντιον των ποταμων σου· και θελω καμει την γην της Αιγυπτου ολως ερημον και θαμβος, απο Μιγδωλ μεχρι Συηνης και μεχρι των οριων της Αιθιοπιας. 11 Πους ανθρωπου δεν θελει διελθει δι' αυτης ουδε πους κτηνους θελει διελθει δι' αυτης ουδε θελει κατοικηθη τεσσαρακοντα ετη. 12 Και θελω καμει την γην της Αιγυπτου θαμβος, εν μεσω των ηρημωμενων τοπων, και αι πολεις αυτης εν μεσω των πολεων των ηρημωμενων θελουσιν εισθαι θαμβος τεσσαρακοντα ετη· και θελω διασπειρει τους Αιγυπτιους μεταξυ των εθνων και διασκορπισει αυτους εις τους τοπους. 13 Πλην ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Εν τω τελει των τεσσαρακοντα ετων θελω συναξει τους Αιγυπτιους εκ των λαων, εις τους οποιους ησαν διασκορπισμενοι· 14 και θελω επαναγαγει τους αιχμαλωτους της Αιγυπτου και επιστρεψει αυτους εις την γην Παθρως, εις την γην της καταγωγης αυτων· και θελουσιν εισθαι εκει βασιλειον ποταπον. 15 Θελει εισθαι το ποταμωτερον των βασιλειων· και δεν θελει υψωθη πλεον επι τα εθνη· διοτι θελω ελαττωσει αυτους, δια να μη δεσποζωσιν επι τα εθνη. 16 Και δεν θελει εισθαι πλεον το θαρρος του οικου Ισραηλ, αναμιμνησκον την ανομιαν αυτων, αποβλεποντων οπισω αυτων· και θελουσι γνωρισει οτι εγω ειμαι Κυριος ο Θεος. 17 Και εν τω εικοστω εβδομω ετει, τω πρωτω μηνι, τη πρωτη του μηνος, εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων, 18 Υιε ανθρωπου, Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς της Βαβυλωνος εδουλευσε το στρατευμα αυτου δουλειαν μεγαλην κατα της Τυρου· πασα κεφαλη εφαλακρωθη και πας ωμος εξεδαρθη· μισθον ομως δεν ελαβεν ουτε αυτος ουτε το στρατευμα αυτου δια την δουλειαν, την οποιαν εδουλευσε κατ' αυτης· 19 δια τουτο ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ιδου, εγω διδω την γην της Αιγυπτου εις τον Ναβουχοδονοσορ βασιλεα της Βαβυλωνος· και θελει σηκωσει το πληθος αυτης και θελει λεηλατησει την λεηλασιαν αυτης και λαφυραγωγησει τα λαφυρα αυτης· και τουτο θελει εισθαι ο μισθος εις το στρατευμα αυτου. 20 Εδωκα εις αυτον την γην της Αιγυπτου δια τον κοπον αυτου, με τον οποιον εδουλευσε κατ'
αυτῆς, επειδή ἡγωνισθησαν δι' ἐμε, λέγει Κυρίος ο Θεός. Ἡμέρας γενομένης τοῦ κερας του οἰκου Ἰσραηλ, καὶ θελω σε καμει να ανοιξης στομα εν μεσω αυτων· καὶ θελουσι γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος.

Chapter 30

1Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγον, 2Υιε ανθρωπου, προφητευσον και ειπε, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος. Ολολυζετε, Ουαι, δια την ημεραν. Διοτι πλησιον ειναι η ημερα, ναι, η ημερα του Κυριου ειναι πλησιον, ημερα νεφωδης· ο καιρος των εθνων θελει εισθαι. 3Και η μαχαιρα θελει ελθει, επι την Αιγυπτον και μεγας τρομος θελει εισθαι εν τη Αιθιοπια, οταν οι τετραυματισμενοι πεσωσιν εν Αιγυπτω, και θελουσι λαβει το πλης τους αυτης και θελουσι καταστρεψει τα θεμελια αυτης. 4Αιθιοπες και Λιβυες και Λυδιοι και παντες οι συμμικτοι λαοι, και ο Χουβ και οι υιοι της συμμαχου γης, θελουσι πεσει μετ' αυτων εν μαχαιρα. 5Ουτω λεγει Κυριος· Θελουσι πεσει και οι υποστηριζοντες την Αιγυπτον, και η υπερηφανια της δυναμεως αυτης θελει καταβληθη· απο Μιγδωλ μεχρι Συηνης θελουσι πεσει εν αυτη δια μαχαιρας, λεγει Κυριος ο Θεος. 6Και θελουσι αφανισθη εν μεσω των ηφανισμενων τοπων, και αι πολεις αυτης θελουσι εισθαι εν μεσω των ηρημωμενων πολεων. 7Και θελουσι γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος, οταν θαλω πυρ εις την Αιγυπτον και συντριφθωσι παντες οι βοηθουντες αυτην. 8Εν εκεινη τη ημερα θελουσι εξελθει απ' εμου μηνυται εν πλοιοις, δια να εκπληξωσι τους αλομεριους Αιθιοπας· και τρομος μεγας θελει επελθει επ' αυτους, καθως εν τη ημερα της Αιγυπτου· διοτι, ιδου, ερχεται. 9Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Και θελω απολεσει το πληθος της Αιγυπτου δια χειρος του Ναβουχοδονοσορ βασιλεως της Βαβυλωνος. 10Αυτος και ο λαος αυτου μετ' αυτου, οι τρομερωτεροι των εθνων, θελουσι φερθη δια να αφανισωσι την γην· και θελουσιν εκσπασει τας ρομφαιας αυτων κατα της Αιγυπτου και γεμισει την γην απο τετραυματισμενων. 11Αυτος και ο λαος αυτου μετ' αυτου, οι τρομερωτεροι των εθνων, θελουσιν εκσπασει τας ρομφαιας αυτων κατα της Αιγυπτου και γεμισει την γην απο τετραυματισμενων. 12Και θελω ξηρανει τους ποταμους και παραδωσει την γην εις χειρας κακων, και θελω αφανισει την γην και το πληρωμα αυτης δια χειρος των ξενων· εγω ο Κυριος ελαλησα. 13Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Και θελω καταστρεψει τα ξοανα και εξαλειψει τα ειδωλα απο Νωφ, και δεν θελει υπαρχει πλεον αρχων εκ της γης της Αιγυπτου, και θελω εμβαλει φοβον εις την γην της Αιγυπτου. 14Και θελω αφανισει την Παθρως και βαλει πυρ εις την Τανιν και εκτελεσει κρισεις επι την Αιγυπτον· και θελουσι γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος. 15Εν τω ενδεκατω ετει, τω πρωτω μηνι, τη εβδομη του μηνος, εγεινε λογος Κυριου προς εμε λεγων, Υιε ανθρωπου,
synéthlasa ton brachionan tou Pharao basilews tis Aiguptou kai idou, den thelei epidesth pro" therapeian, osete na perituluzwain auton me epideymata dia na dothe eis auton dynamiws na kratei maqaisan. 22"Dia touto outw legei Kyrios o Theos idou, egw eimi enantion ton Pharao basilews tis Aiguptou kai thelw synathlasai tous braxhionas autou, ton dynaton kai ton synethlasmenon kai thelw kai amin mahaian na ekkese apo tis cheiris auton. 23Kai thelw diasspirsei tous Aiguptious metax twn ehtwv kai diaskopisei autous eis tous topous. 24"Kai thelw eisxhusei tous braxhionas tou basilews tis Babulwnos kai thelw diwsei tis rousfian mou eis tis cheira autou, touts de braxhionas tou Pharao thelw synathlasai kai theleie stenanxhe emprosdothen autou me stenagmous tetraumatismenou. 25Tous braxhionas omws tou basilews tis Babulwnos thelw eisxhusei, ois de braxhioneis tou Pharao thelousi peseni kai thelousi gnwrizei oti egw eimi o Kyrios, otan dww rousfian mou eis tis cheira tou basilews tis Babulwnos kai theleie ekteinei auten epi tis ghn tis Aiguptou. 26"Kai thelew diasspirsei tous Aiguptious metax twn ehtwv kai diaskopisei autous eis tous topous kai thelousi gnwrizei oti egw eimi o Kyrios.

Chapter 31

1"Kai en tw evendekatw etei, tw triwv mhn, ti prwthi tis mhno, egeine logos Kyriou pro" me, legon, 2"Yi anavthowpou, eipe pro" tou Pharaw basilea tis Aiguptou kai pro" pro" to plhthos autou. Me poion wmoiwnhs en tis megaliostithi sou; 3"Idou, o Aavthros hto kefros en tw Libaow me kladous warious, kai puknoi tis skian kai ushlos to meghedos, kai h koruph autou hto en mesow kladwn pukwn. 4"Ta usata mezhkan auton, h abussos ushse auton me touis ptaimous autis touts kevntas kikly twv fwtow autou, kai ezepempe touis rwsakas autis eis pantta ta dendra tou agrou. 5"Othen to uso eautou anevh useranw pantow twv denovrwn tou agrou kai oi klwnoi autou epelthunav kai oi kladoi autou abzathkan dia to plhthos twv usatow, enw ebllastane. 6"Panta ta peteina tou ouranou efwlewun en touis klwnous autou, kai panta ta zwa tou agrou egenwnw upo touis kladous autou upo de tin skian autou katwkon pantta ta megala ethi. 7"Hto loipon waraios katho to meghedos autou kai katho tin ekstasiwv twv kladowv autou, diosti ai rizai autou esan plhsoin usatow pollwn. 8"Ai kefroi en tw paraedeiswv thou den hduanwto na kryptwv autovn ai elatov den ezhounvto me touis klwnous autow, kai ai kastanoi den ezhounvto me touis kladous autow oudev dendron en tw paraedeiswv thou omiozexen autow kath tis wraiothtis autou. 9"Ekamov autovn waraio katho to plhthos twv kladowv autow, osete pantta ta dendra tis Edem, ta en tw paraedeiswv thou, ezhlenov auton. 10"Dia touto outw legei Kyrios o Theos Epeidh ushsws swaink plhsw, kai epeidh ezhkose tin koruph autou metax twv pukwn klwnow kai h karthia autou epethi eis to uso autovn, 11"Dia touto paréduka auton eis tin cheira tou dynastow twv ehtwv, ostit thele fereh aziwos pro" autovn apethev auton dia tin asebeian autovn. 12"Kai exeis, oi tromerwteroi twn ehtwv, ekofan autovn kai egkatelipon auton oi kladoi autovn pesen epa to opei kai en paaais tais faragxi kai oi klwnoi autow
συνετριφθησαν υπο παντων των ποταμων της γης, και παντες οι λαοι της γης κατεβησαν απο της σκιας αυτου και εγκατελιπον αυτον. 13Επι του πτωματος αυτου θελουσιν επικαθησθαι παντα τα πετεινα του ουρανου και επι τους κλαδους αυτου θελουσιν εισαι παντα τα ζωα της γης, εν μεσω των σων των ανθρωπων, μετα των καταβαινοντων εις τον θανατον, εις τα κατωτατα της γης, και επι τους καταβαινοντους εις τον θανατον εις τα κατωτατα της γης, εν μεσω των σων των ανθρωπων, μετα των καταβαινοντων εις τον θανατον. 14Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Καθ' ην ημεραν κατεβη εις τον αδην, εκαμον να γεινη πενθος· εσκεπασα την αβυσσον δι' αυτον και εμποδισα τους ποταμους αυτης και τα μεγαλα υδατα εκρατηθησαν· και εκαμον να πενθηση ο Λιβανος δι' αυτον και παντα τα δενδρα του αγρου εμαρανθησαν δι' αυτον. 15Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Καθ' ην ημεραν κατεβη εις τον αδην, εκαμον να γεινη πενθος· εσκεπασα την αβυσσον δι' αυτον και εμποδισα τους ποταμους αυτης και τα μεγαλα υδατα εκρατηθησαν· και εκαμον να πενθηση ο Λιβανος δι' αυτον και παντα τα δενδρα της Εδεμ, τα εκλεκτα και τα καλα του Λιβανου, παντα τα πινοντα υδωρ, εσκεπασεν εν τοις κατωτατοις της γης. 16Και αυτοι οτι κατεβησαν εις τον αδην μετ' αυτου, προς τους τεθανατωμενους εν μαχαιρα· και οσοι ησαν ο βραχιων αυτου, οι κατοικουντες υπο την σκιαν αυτου εν μεσω των εθνων.

Chapter 32

1Και εν τω δωδεκατω ετει, τω δωδεκατω μηνι, τη πρωτη του μηνος, εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων, 2Υιε ανθρωπου, αναλαβε θρηνον επι τον Φαραω βασιλεα της Αιγυπτου και ειπε προς αυτον, Ωμοιωθης με σκυμνον λεοντος μεταξυ των εθνων και εισαι ως δρακων εν ταις θαλασσαις· και εφωρμησας εις τους ποταμους σου και εταραττες τα υδατα με τους ποδας σου και κατεπατεις τους ποταμους αυτων. 3Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· δια τουτο θελω εξαπλωσει το δικτυον μου επι σε με αθροισμα πολλων λαων, και θελουσι σε ανασυρει εν τη σαγηνη μου. 4Και θελω σε εγκαταλειψει εν τη γη, θελω σε εκριψει επι το προσωπον της πεδιαδος, και θελω επικαθισει επι σε παντα τα πετεινα του ουρανου και χορτασει απο σου τα θηρια πασης της γης. 5Και θελω εκθεσει τις σαρκας σου επι τα ορη, και εμπλησει τις κοιλαδας απο των σωρων του πτωματος σου. 6Και την γην, οπου πλεεις, θελω ποτισει με το αιμα σου εως των ορεων· και οι ποταμοι θελουσιν εμπλησθηνειν απο σου. 7Και οταν σε αποσβεσω, θελω και σαμαρανθηση επι σε και εσκεπασων τον ηλιον και εσκεπασων τον αστερας αυτου και εσκεπασων τον φωτισμον και τα ηλιον και τα αστερας αυτου. 8Παντα τους λαμπρους φωτισμον και τους παντα τους αστερας και τους ποταμους και τα θηρια και τα θηρια και τα θηρια. 9Και την γην, και τα ποταμα και τα θηρια και τα θηρια και τα θηρια και τα θηρια και τα θηρια. 10Και θελω και καταβει η καρδια πολλων λαων, εις των αποσβεσιων και των πετεινων και των πουρανων και των δενδρων και των δενδρων και των δενδρων. 11Και θελω και καταβει η καρδια πολλων λαων, εις των αποσβεσιων και των πετεινων και των πουρανων και των δενδρων και των δενδρων και των δενδρων.
καμεί πολλούς λαούς να εκπλαγωσί διά σε και οι βασιλείς αυτών θέλουν φριξεί σφόδρα διά σε, οταν διασεισώσει την ρομφαία έως εκπλήξη, τα βασιλεία αυτών θέλουν φριξεί σφόδρα διά σε, κατά πασαν στιγμήν, εκαστός διά την ζωήν αυτού, εν τη ημέρα της πτώσεως σου. 11Διότι ουτώ λέγει Κυρίος ο Θεός· Η ρομφαία του βασιλεώς της Βαβυλώνος θέλει ελθεί επί σε. 12 Εν μαχαίρων ισχυρών θέλει στη μορφή αυτή να σφοδρα μετατρέψει και να σφοδρά τον θρόνο αυτού. 13 Και θέλει να τρεμέι πάντα αυτός, κατά πασαν στιγμήν, κατα την ζωήν αυτού, εν τη ημέρα της πτώσεως σου.

11 Διότι ουτώ λέγει Κυρίος ο Θεός· Η ρομφαία του βασιλεώς της Βαβυλώνος θελεί ελθεί επί σε. 12 Εν μαχαίραις ισχυρών θελεί καταβάλει το πλήθος σου· παντες ουτοί είναι οι τρομερότεροι των εθνών· και θέλουν πορθεί στην ήπειρο της Αιγύπτου και απαν το πλήθος αυτής θελεί καταστραφεί. 13 Και θέλουν εξαφανιστεί πάντα τα κτήνη αυτής από πλησίον υδάτων, και δεν θέλουν πλισθεί σε την έπαρσιν της Αιγύπτου, και απαν το πλήθος αυτής θελεί καταστραφεί. 14 Και θέλουν εξαφανιστεί πάντα τα κτήνη αυτής από πλησίον υδάτων, και δεν θέλουν πλισθεί σε την έπαρσιν της Αιγύπτου, και απαν το πλήθος αυτής θελεί καταστραφεί. 15 Και θέλουν εξαφανιστεί πάντα τα κτήνη αυτής από πλησίον υδάτων, και δεν θέλουν πλισθεί σε την έπαρσιν της Αιγύπτου, και απαν το πλήθος αυτής θελεί καταστραφεί.
ετθησαν μεταξυ των τεθανατωμενων εν μαχαιρα· ουτοι θελουσι κοιτεσθαι μετα των απεριτμητων και μετα των καταβαινοντων εις λακκον. 30 Ο Φαραω θελει ιδει αυτους και παρηγορηθη δι’ απαν το πληθος αυτου, ο Φαραω και απαν το στρατευμα αυτου, οι τεθανατωμενοι εις μαχαιρα, λεγει Κυριος ο Θεος. 32 Διοτι εδωκα τον τρομον μου εις την γην των ζωντων· και θελει κοιτεσθαι εν μεσω των απεριτμητων μετα των τεθανατωμενων εν μαχαιρα· ο Φαραω και απαν το πληθος αυτου, λεγει Κυριος ο Θεος.

Chapter 33

1 Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων,
2 Υιε ανθρωπου, λαλησον προς τους υιους του λαου σου και ειπε προς αυτους· Οταν επιφερω την ρομφαιαν επι γην τινα και ο λαος της γης λαβη ανθρωπον τινα εκ μεσου αυτου και θεσωσιν αυτον φυλακα εις εαυτους, 3 και αυτος, ιδων την ρομφαιαν επερχομενην επι την γην, σαλπιση εν σαλπιγγι και σημανη εις τον λαον, 4 τοτε οστις ακουση την φωνην της σαλπιγγος και δεν φυλαχθη, εαν η ρομφαια απεριτμητη καταλαβη αυτων, το αιμα αυτου θελει εισθαι επι την κεφαλην αυτου. 5 Ηκουσε την φωνην της σαλπιγγος και δεν εφυλαχθη το αιμα αυτου θελει εισθαι επ’ αυτον. Οστις ομως φυλαχθη, θελει διασωσει την ζωην αυτου. 6 Αλλ’ εαν ο φυλαξ, ιδων την ρομφαιαν επερχομενην, δεν σαλπιση εν τη σαλπιγγι και ο λαος δεν φυλαχθη, η δε ρομφαια ελθουσα καταλαβη τινα εξ αυτων, ουτος μεν κατεληφθη δια την ανομιαν αυτου, πλην το αιμα αυτου θελω εκζητησει εκ της χειρος του φυλακος. 7 Και συ, υιε ανθρωπου, εγω σε εθεσα φυλακα επι τον οικον Ισραηλ· ακουσον λοιπον λογον εκ του στοματος μου και νουθετησον αυτους παρ’ εμου· 8 Οταν λεγω εις τον ανομον, Ανομε, θελεις εξαπαντος θελει αποθανει· και συ δεν λαλησης δια να αποτρεψης τον ανομον απο της οδου αυτου, εκεινος μεν ο ανομος θελει αποθανει εν τη ανομια αυτου, πλην εκ της χειρος σου θελω εκζητησει το αιμα αυτου. 9 Αλλ’ εαν συ αποτρεπης τον ανομον απο της οδου αυτου δια να επιστρεψη απ’ αυτης, και δεν επιστρεψη απο της οδου αυτου, εκεινος μεν θελει αποθανει εν τη ανομια αυτου, συ δε ηλευθερωσας την ψυχην σου. 10 Δια τουτο, συ, υιε ανθρωπου, ειπε προς τον οικον Ισραηλ· Η δικαιοσυνη του δικαιου δεν θελει ελευθερωσει αυτον εν τη ημερα της παραβασεως αυτου, και ο ασεβης δεν θελει πεσει δια την ασεβειαν αυτου, καθ’ ην ημεραν επιστρεψη απο της ασεβειας αυτου, και δια την δικαιοσυνην αυτου, καθ’ ην ημεραν αμαρτηση. 11 Επεις εκεινης της υμος του λαου σου, Η δικαιοσυνη του δικαιου δεν θελει ελευθερωσει αυτον εν τη ημερα της παραβασεως αυτου, και ο ασεβης δεν θελει πεσει δια την ασεβειαν αυτου, καθ’ ην ημεραν επιστρεψη απο της ασεβειας αυτου. 12 Αλλοτε, ειπε προς τους υιους του λαου σου, Σε αμαρτησας αυτον και δεν επιστρεψας τον ανομον απο την αμαρτηση, εκεινος μεν ο ανομος θελει να ζησει δια την αμαρτησην, συ δε ηλευθερωσας την ψυχην αυτου. 13 Οταν ειπω προς τουν υιους του λαου σου, Σε αμαρτησας αυτον και δεν επιστρεψας τον ανομον απο την αμαρτηση, εκεινος μεν ο ανομος θελει να ζησει δια την αμαρτησην, συ δε ηλευθερωσας την ψυχην αυτου.
δικαιον οτι θελει εξαπαντος ζησει, και αυτος θαρρων εις την δικαιοσυνην αυτου πραξη αδικιαν, 
απασα η δικαιοσυνη αυτου δεν θελει εις αυτου πραξη αδικιαν, και εν τη αδικια αυτου 
εις την δικαιοσυνην αυτου πραξη αδικιαν, απασα η δικαιοσυνη αυτου δεν θελει μνημονευθη· 
εν τη αδικια αυτου την οποιαν επραξεν, εν αυτη θελει αποθανει. 11Ωι νοι ομως του λαου σου λεγουσιν, Η οδος 
του Κυριου δεν ειναι ευθεια. Αλλα τουτων αυτων η οδος δεν ειναι ευθεια. 12Οταν ο δικαιος 
eπιστρεψη απο της δικαιοσυνης αυτου και πραξη αδικιαν, δια τουτο μελιστα θελει αποθανει. 13Και 
οταν λεγω προς τον ασεβη, Εξαπαντος θελεις αποθανει, ο δε επιστρεφας απο της αμαρτιας αυτου πραξη 
κρισιν και δικαιοσυνην, αποδωση το ενεχυρον ο ασεβης, επιστρεψη το ηρπαγμενον, εν αυτη 
θελει αποθανει· 14πασαι αι αμαρτιαι αυτου, τας οποιας ημαρτησε, δεν θελουσι πλεον μνημονευθη εις 
αυτον· εκαμε κρισιν και δικαιοσυνην· θελει εξαπαντος ζησει. 15Οι ηυιοι ομως του λαου σου λεγουσιν, Η 
οδος του Κυριου δεν ειναι ευθεια. Αλλα τουτων αυτων η οδος δεν ειναι ευθεια.
Chapter 34

1Καὶ εὐεινε λόγος Κυρίου πρὸς εμε, λεγόν, 2Ὑιε ἀνθρώπου, προφητεύσον επὶ τοὺς ποιμένας τοῦ Ἰσραήλ· προφητεύσον καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτοὺς. Ουτὼ λέγει Κυρίος ὁ Θεός πρὸς τοὺς ποιμένας· Ὑμεῖς εἰς τοὺς ποιμένας τοῦ Ἰσραήλ, οἴτινες βοσκοῦσας εαυτοὺς· οἱ ποιμένες δὲ βοσκοῦσατα τοὺς ποιμὰς; 3Σεῖς τρωγετέ τὸ παχῶς καὶ ενδυεσθε τὸ μαλλίον, σφαζετε τὰ παχεὰ· δεν βοσκετε τα ποιμνία. 4Δεν ενισχυσατε τὸ ασθενὲς καὶ δεν ἱατρευσατε τὸ ασθενεῖς· οἱ ποιμενὶς δὲ ἐπεκαίνετα τὸ συντετριμμένον καὶ δεν επεκαίνετα τὸ πεπλανημένον καὶ δεν εξητεύσατε τὸ ἀπολολός· ἀλλὰ ἐν δικαιοσύνῃ ἐπεκαίνετα. 5Καὶ διεσκορπίσθησαν, εἰπε δεν υπῆρξε ποιμήν, καὶ εγείνει καταβρωμα εἰς πᾶν τὸ θηρίον τοῦ ἀγροῦ καὶ διεσκορπίσθησαν. 6Τὰ προβατὰ μου περιεπλανῶντο ἐπὶ πᾶν ὄρος καὶ ἐπὶ πᾶν ὑψόμενον ὄρος, καὶ ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ἦσαν διεσκορπισμένα τὰ προβατὰ μου, καὶ δεν υπῆρξεν ὁ ερευνῶν οὐδὲ ὁ ζητῶν. 7Διὰ τοῦτο, ἀκούσατε, ποιμενὲς, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· 8Ζω εἰμὶ, λέγει Κυρίος ὁ Θεός, εξαπαντο, εἰπὲ τὰ προβατὰ μου εὐκομαν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν καὶ εἰπὲ τὸ ἀπολολός αὐτῶν· δεν ἐξητεύσατε τὰ προβατὰ μου εἰς τὰ ποταμαῖα· διὰ τοῦτο, ἀκούσατε, ποιμενὲς, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· 9Οὕτω λέγει Κυρίος ὁ Θεός· Πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ποιμένας ἔργα Κυρίου. 10Πρὸς αὐτούς εἶπε· Πρὸς τὸν ἄνθρωπον ποιμένα· 11Ωκε αὐτοῖς ἐν ἡμέρᾳ ποιμήν, ἀποκηρυχθηκὼς ποιμήν, ἀπὸ τοῦ ἀπολολοῦντος. 12Καὶ ἐπέστρεψεν ἐν ἡμέρᾳ τοῦ γενναδόντος. 13Καὶ ἐκτάξατον καὶ ἐχαρίσθη τοῖς ποιμένας. 14Καὶ ἐπεστράφη ἐπὶ τὸν Ισραήλ. 15Καὶ ἐγείνει καταβρωμα τοῦ Ισραήλ. 16Καὶ ἀκούσατε, ποιμένες, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· 17Καὶ ἐργάσατο καὶ ἐκτάξατο τὸν λόγον τοῦ Κυρίου. 18Καὶ ἀκούσατε, ποιμένες, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· 19Καὶ ἀκούσατε, ποιμένες, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· 20Καὶ ἀκούσατε, ποιμένες, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· 21Καὶ ἀκούσατε, ποιμένες, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· 22Καὶ ἀκούσατε, ποιμένες, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· 23Καὶ ἀκούσατε, ποιμένες, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· 24Καὶ ἀκούσατε, ποιμένες, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· 25Καὶ ἀκούσατε, ποιμένες, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· 26Καὶ ἀκούσατε, ποιμένες, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· 27Καὶ ἀκούσατε, ποιμένες, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· 28Καὶ ἀκούσατε, ποιμένες, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· 29Καὶ ἀκούσατε, ποιμένες, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· 30Καὶ ἀκούσατε, ποιμένες, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου·
21 Επειδή απωθείτε με πλευρά και με ωμούς και κερατίσετε δια των κερατών σας παντα τα ασθένη, εως οι διεσκορπιστε τα αυτά εις τα εξώ, 22 δια τούτο θέλω σωσει τα προβατά μου και δεν θελουσιν εισθαί πλεον λαφυρον' και θελω κρινει αναμεσον προβατου και προβατου. 23 Και θέλω καταστησει επ' αυτα ευσεναι και θελε ποιμαινει αυτα, τον δουλον μου Δαβιδ' αυτος θελει ποιμαινει αυτα και αυτος και αυτος κατεσταθει υπο δεσμων αυτων. 24 Και εγω ο Κυριος θελω εισασθαι θεος δρων και ο δούλος μου Δαβιδ αρχης ευσεις αυτων εν μεσοι δρων ευσεις ο Κυριος ελαλησα. 25 Και θελω και και προς αυτα διαθηκην ειρηνης και δεσμευσει ανάμεσα αυτοις παντα τα προβατα μου. 26 Και θελω καταστησει ευλογιαν αυτα και τα περιξ του ορους μου και θελω αφανισει απο της γης τα πονηρα θηρια και αυτοι ακατοικησεν αυτων. 27 Και τα δενδρα του αγρου τα θελουσι αποδιδει τον καρπον αυτων και η γη θελει διδει το προιον αυτων και θελουσι να γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος, ο θεος αυτων και της γενεσεως αυτων και των γενεσεως αυτων και των προγενεσεως αυτων. 28 Και τα δενδρα του αγρου τα θελουσι αποδιδει τον καρπον αυτων και η γη θελει διδει το προιον αυτων και θελουσι να γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος ο θεος αυτων και της γενεσεως αυτων και των γενεσεως αυτων και των προγενεσεως αυτων. 29 Και τα δενδρα του αγρου τα θελουσι αποδιδει τον καρπον αυτων και η γη θελει διδει το προιον αυτων και θελουσι να γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος, ο θεος αυτων και της γενεσεως αυτων και των γενεσεως αυτων και των προγενεσεως αυτων. 30 Και τα δενδρα του αγρου τα θελουσι αποδιδει τον καρπον αυτων και η γη θελει διδει το προιον αυτων και θελουσι να γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος, ο θεος αυτων και της γενεσεως αυτων και των γενεσεως αυτων και των προγενεσεως αυτων. 31 Και τα δενδρα του αγρου τα θελουσι αποδιδει τον καρπον αυτων και η γη θελει διδει το προιον αυτων και θελουσι να γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος, ο θεος αυτων και της γενεσεως αυτων και των γενεσεως αυτων και των προγενεσεως αυτων.
εξετελεσας δια το προς αυτους μισος σου, και θελω γνωσθη εις αυτους οταν σε κρινω. 12Και θελεις
γνωρισησετε στι εγω ο Κυριος ηκουσα πασας τας βλασφημιας σου, τας οποιας επροφερες κατα των
ορεων του Ισραηλ, λεγον, αυτα ηρημωθαςαν, εις ημας εδοθησαν δια τροφην. 13Και με το στομα
υμων εμεγαλορρημονησατε κατ' εμου και επληθυνατε τους λογους υμων κατ' εμου εγω ηκουσα.
14Ουτω λεγει Κυριος ο Θεως· Οταν πασα η γη ευφραινηται, ερημω θελω καταστησει σε. 15Καθως
ευφρανθης επι την κληρονομιαν τον οικον Ισραηλ διοτι ηρημωθη, ουτω θελω καμει εις σε· θελεις
erημωθη, ορος Σηειρ και πας ο Εδωμ, πας αυτος· και θελουσι γνωρισησει στι εγω ειμαι ο Κυριος.

Chapter 36

1Και συ, υιε ανθρωπου, προφητευσον επι τα ορη Ισραηλ και ειπε, Ορη του Ισραηλ, ακουσατε
τον λογον του Κυριου· 2Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Επειδη ο εχθρος ειπεν εναντιον σας, Ευγε, οι
αιωνιοι υψηλοι τοποι εγειναν κληρονομια ημων, 3δια τουτο προφητευσον και ειπε, Ουτω λεγει
Κυριος ο Θεος· Επειδη ηρημωσαν και κατεπιον εσας κυκλοθεν, δια να γεινητε κληρονομια εις το
υπολοιπον των εθνων, και κατεσταθητε λαλημα της γλωσσης και ονειδος των λαων· 4δια τουτο,
ορη του Ισραηλ, ακουσατε τον λογον Κυριου του Θεου· Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος προς τα ορη και
προς τα βουνα, προς τους χειμαρρους και προς τις φαραγγας και προς τους ηρημωμενους και
ηφανισμενους τοπους και προς τις εγκαταλελειμμενας πολεις, αιτινες εγειναν λαφυρον και
εμπαιγμος εις το υπολοιπον των εθνων· 5δια τουτο ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Εξαπαντος
εν τω πυρι του ζηλου μου ελαλησα κατα του υπολοιπου των εθνων και κατα παντος του Εδωμ,
οιτινες εκαμον την γην μου κληρονομιαν εαυτων εν χαρα ολης της καρδιας αυτων και εν
περιφρονησει ψυχης, δια να εκθεσωσιν αυτην εις λαφυρον. 6Δια τουτο προφητευσον επι την γην
Ισραηλ, και ειπε προς τα ορη και προς τα βουνα, προς τους χειμαρρους και προς τας φαραγγας,
Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Επειδη ηρημωσαν και κατεπιον εσας κυκλοθεν, δια να γεινητε κληρονομια εις το
υπολοιπον των εθνων, και κατεσταθητε λαλημα της γλωσσης και ονειδος των λαων· 7δια τουτο,
ορη του Ισραηλ, ακουσατε τον λογον Κυριου του Θεου· Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος προς τα ορη και
προς τα βουνα, προς τους χειμαρρους και προς τας φαραγγας και προς τους ηρημωμενους και
ηφανισμενους τοπους και προς τις εγκαταλελειμμενας πολεις, αιτινες εγειναν λαφυρον και
εμπαιγμος εις το υπολοιπον των εθνων· 8δια τουτο ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Εγω υψωσα την χειρα μου
και αι πολεις θελουσι κατοικηθη και αι ερημωσεις θελουσιν οικοδομηθη. 9Και θελετε αροτριασθη και σπαρθη.
10Και θελω πληθυνει εφ' υμων ανθρωπους και θελετε δωσει τον καρπον σας εις τον λαον μου Ισραηλ,
διοτι ιδου, εγω επιβλεπω εφ' υμας και θελω στραφη προς υμας, και θελετε αροτριασθη και σπαρθη. 11Και θελω πληθυνει εφ' υμων ανθρωπους, απαντα τον οικον Ισραηλ, απαντα αυτον· και αι πολεις θελουσι κατοικηθη και αι ερημωσεις θελουσιν οικοδομηθη.
12Και θελω πληθυνει εφ' υμων ανθρωπους και τηνη και θελουσιν αυξηθη και καρποφορησει· και θελετε γνωρισει στι εγω ειμαι ο Κυριος. 13Και θελω καμει να περιπατωσιν εφ' υμων ανθρωποι, ο λαος ου Ισραηλ· και θελουσι σας κληρονομησει, και θελετε εισβαι κληρονομια αυτων, και του λοιπου δεν θελετε πλεον ατεκνωσει αυτους. 14Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Επειδη ειπον προς εσας, Συ εισαι γη κατατρωγουσα ανθρωπους και ατεκνονουσα τον λαον σου, 15και θελεις πλεον καταστρωγει ανθρωπους και ατεκνονουσα τον λαον σου, λεγει Κυριος ο Θεος.
δεν θέλω πλεον καμέω να ακούσει εν σοι η υβρίς των εθνών, και δεν θέλεις φερεί πλεον τον ονειδίσμον των λαών, και δεν θέλεις καμέω πλεον τους λαούς σου να απεκλωθωσί, λεγει Κυριος ο Θεος. 16Και εγείνε λόγος Κυριος προς εμει, λεγων, 17'Υιε ανθρωπου, οτε ο οικος Ισραηλ κατωκήσαν εκ τη γη αυτων, εμιαναν αυτην δια της οδος αυτων και δια των πραξεων αυτων· η οδος αυτων ήτο εμπροσθεν μου ως ακαθαρσια αποκεχωρισμενης. 18Δια τουτο εξέχεα τον θυμον μου επ' αυτως, δια το αιμα, το οποιον εχυσαν επι τη γην, και δια τα ειδωλα αυτων, με τα οποια εμολυναν αυτην· και διεσπειρα αυτους μεταξυ των εθνων και εσαν διεσκορπισμενοι εκεινη· κατα την οδον αυτων και κατα τα εργα αυτων εκρινα αυτους. 19και ο οικος Ισραηλ εβεβηλωσε μεταξυ των εθνων και σοι δεισκορισμενοι εν τοις τοποις· κατα την οδον αυτων και κατα τοις εργα αυτων εκρινα αυτους. 20Και οτε εισηλθον εις τα εθνη, οπου ηλθον, εβεβηλωσα το ονομα μου ενεκεν ευμεν, εις τα εθνη· και ουτοι ειναι ο λαος του Κυριου και εκ της γης αυτου εξηλθον. 21Εσπλαγχνισθην ομως ενεκεν του αγιου ονοματος μου, το οποιον εβεβηλωσαμει εις τα οποια ηλθετε· και θελουσι γνωρισει τα εθνη οτι εγω ειμαι ο Κυριος, λεγει Κυριος ο Θεος, οταν αγιασθω εν εσιν εμπροσθεν των οφθαλμων αυτων. 22Διοτι θελω σας λαβει εκ μεσου των εθνων και θελω σας συναξει εκ παντων των τοπων και σας φερει εις την γην εσιν. 23Και θελω αγιασει το ονομα μου το μεγα, το βεβηλωθεν μεταξυ των εθνων, το οποιον εβεβηλωσατε εν μεσω αυτων· και θελουσι γνωρισει το ονομα μου το αγιον, εις τα εθνη εσιν· ενω ελεγετο περι αυτων· ουτοι ειναι ο λαος του Κυριου και εκ της γης αυτου εξηλθον. 24Και θελω σας σωσει απο πασων των ακαθαρσιων σας· και θελω ανακαλεσει τον σιτον και πληθυνει αυτον, και δεν θελω πλεον επιφερει εις εσιν πειναν. 25Και θελω πληθυνει τον καρπον των δενδρων και τα γεννηματα του αγρου, δια να μη λαβητε πλεον ονειδισμον πεινης μεταξυ των εθνων.
αυτούς με ανθρώπους ως ποιμνίουν προβατών. 38Ως το αγιον ποιμνιον, ως το ποιμνιον της Ιερουσαλήμ εν ταῖς επισήμοις εορταῖς αυτῆς, ουτως αι πολείς αι ηρημωμεναι θελουσι γεινει πληρεις ποιμνιων ανθρωπων· και θελουσι γνωρισει στι εγω ειμαι ο Κυριος.

Chapter 37

1Χειρ Κυριου εσταθη επ' εμε· και με εξηγαγεν ο Κυριος δια πνευματος και με εθεσεν εν μεσω πεδιαδος και αυτη ητο πληρης οστεων.

2Και με εκαμε να διελθω πλησιον αυτων κυκλω· και ιδου, ησαν πολλα σφοδρα επι το προσωπον της πεδιαδος· και ιδου, ησαν καταξηρα.

3Και ειπε προς εμε, Υιε ανθρωπου, δυνανται τα οστα ταυτα να αναζησωσι; Και ειπα, Κυριε Θεε, συ εξευρεις.

4Και ειπε προς εμε, Προφητευσον επι τα οστα ταυτα και ειπε προς αυτα, Τα οστα τα ξηρα, ακουσατε τον λογον του Κυριου·

5Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος προς τα οστα ταυτα· Ιδου, εγω θελω εμβαλει εις εσας πνευμα και θελετε αναζησει· και θελω βαλει εφ' υμας νευρα και αναγαγει σαρκα εφ' υμας και περισκεπασει υμας με δερμα, και θελω εμβαλει εις αυτοις πνευμα και θελετε γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος. 7Και προφητευσα, ως προσεταχθην· και καθως προεφητευσα, εγεινεν ηχος, και ιδου, σεισμος, και τα οστα συνηλθον ομου, οστουν μετα του οστου αυτου. 8Και ειδον και ιδου, νευρα και σαρκες ανεφυησαν επ' αυτα και δερμα περιεσκεπασεν αυτα επανω· πνευμα ομως δεν ητο εν αυτοις.

9Και ειπε προς εμε, προφητευσον επι το πνευμα, προφητευσον, υιε ανθρωπου, και ειπε προς το πνευμα, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ελθε, πνευμα, εκ των τεσσαρων ανεμων και εμφυσησον επι τους πεφονευμενους τουτους και ας αναζησωσι.

10Και προεφητευσα, ως προσεταχθην· και το πνευμα εισηλθεν εις αυτους και ανεζησαν και εσταθησαν επι τους ποδας αυτων, στρατευμα μεγα σφοδρα.

11Και ειπε προς εμε, Υιε ανθρωπου, τα οστα ταυτα ειναι πας ο οικος Ισραηλ· ιδου, ουτοι λεγουσι, τα οστα ημων εξηρανθησαν και η ελπις ημων εχαθη· ημεις ηφανισθημεν. 12Δια τουτο προφητευσουν και ειπε προς αυτους, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ιδου, λαε μου, εγω ανοιγω τους ταφους σας και θελω σας αναβιβασει εκ των ταφων σας, θελω σας φερει εις την γην του Ισραηλ.

13Και θελετε γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος, οταν, λαε μου, ανοιξω τους ταφους σας και σας αναβιβασω εκ των ταφων σας. 14Και θελω δωσει το πνευμα μου εις εσας και θελετε αναζησει και θελετε γνωρισει οτι εγω ο Κυριος ελαλησα και εξετελεσα, λεγει Κυριος.

15Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων, 16Και συ, υιε ανθρωπου, λαβε εις σεαυτον ραβδον μιαν και γραψον επ' αυτην περι του Ιουδα και περι των υιων Ισραηλ των συνακολουθων αυτου· λαβε και αλλην ραβδον και γραψον επ' αυτης της ραβδου του Ιουδα, και καμει αυτας μιαν ραβδον, και θελουσιν γνωρισει στι εγω ειμαι ο Κυριος.
εἰσθαί μια εν τῇ χειρί μου. 20 Καὶ αἱ ραβδοὶ, επὶ τὰς ὁποίας εγραφας, θελουσι εἰσθαί εν τῇ χειρί σου ενωπιον αὐτῶν. 21 Καὶ εἰπε πρὸς αὐτοὺς, Οὐτω λεγεῖ Κυρίος ὁ Θεὸς· ἐδώκα τοὺς βασιλεὺς εἰς δυναμιν αὐτῶν, καὶ ἐδώκα τοὺς πεπεσμένους αὐτῶν εἰς δυναμιν αὐτῶν εἰς δυναμιν. 22 καὶ δεν θελουσι μιαν εἰσθαί τοῦ λαοῦ διηρημενοι πλεον εἰς δυο βασιλειαν· 23 καὶ δεν θελουσι μιαν εἰσθαί πλεον εἰς τοις εἰδολοις αὐτῶν οὐδὲ εἰς τοις βδελυγμασιν αὐτῶν οὐδὲ εἰς πασαις ταις παραβασεσιν αὐτῶν· αλλα θελω σωσει αυτους εκ πασων των κατοικησεων αὐτων, εν αις ημαρτησαν, καὶ θελω καθαρισει αυτους· καὶ θελουσι εἰσθαί λαος μου καὶ εγω θελω εἰσθαί Θεος αὐτῶν. 24 Καὶ Δαβίδ ο δουλος μου θελει εἰσθαί βασιλευς επ' αυτους· καὶ θελει εἰσθαί επι παντας αυτους εις ποιμην· καὶ θελουσι περιπατει εν ταις κρισεσι μου καὶ θελουσι φυλαττει τα διαταγματα μου και εκτελει αυτα. 25 καὶ θελουσι κατοικει εν τη γη, την οποιαν εδωκα εις τον δουλον μου τον Ιακωβ, οπου κατωκησαν οι πατερες σας· καὶ εν αυτη θελουσι κατοικει, αυτοι και τα τεκνα αυτων, εως αιωνος· καὶ Δαβίδ ο δουλος μου θελει εισθαι αρχων αυτων εις τον αιωνα.

Chapter 38

1 Καὶ εγείνει λόγος Κυρίου προς εμε, λεγων, 2 Ὕιε ανθρωπος, στηριξον το προσωπον σου επι Γωγ, την γην του Μαγωγ, του ηγεμονος της Ρως, Μεσεχ καὶ Θουβαλ, καὶ προφητευσον κατ' αυτου, 3 καὶ ειπε, Οὐτω λεγεῖ ὁ Θεός· Ιδου, εγω ειμαι εναντιον σου, Γωγ, ηγεμων της Ρως, Μεσεχ καὶ Θουβαλ· 4 καὶ θελω σε περιστρεψει και βαλει αγκιστρα εις τας σιαγονας σου, καὶ θελω εκβαλει σε και πασαν την δυναμιν σου, ιππους και ιππεας, παντας τουτους εντελως ωπλισμενους, μεγα αθροισμα μετα θυρεων και ασπιδων, παντας τουτους μεταχειριζομενους μαχαιρας. 5 Περσας, Αιθιοπας καὶ Λιβυας μετ' αυτων· παντας τουτους μετ' ασπιδων και περικεφαλαιων· 6 τον Γομερ και παντα τα ταγματα αυτου, τον οικον Θωγαρμα απο των εσχατων του βορρα και παντα τα ταγματα αυτου και πολλους λαους μετα σου.

974
εν εκείνη την ημέρα θέλουσιν αναβή πραγμάτα επί την καρδιάν σου και θέλεις βουλευθή βουλας πονήρας· και θέλεις ειπεί, θέλω αναβή εἰς γην πολεων ατειχιστων· θέλω ελθεί προς ησυχαζόντας, κατοικουντας εν ασφαλεία, παντας τούτους κατοικουντας πολεις ατειχιστως και μη εχουσας μοχλους και πυλας·

και θελεις ειπει, Θελω αναβη εις γην πολεων ατειχιστων· θελω ελθει προς ησυχαζοντας, κατοικουντα εν ασφαλεια, παντας τουτους κατοικουντας πολεις ατειχιστους και μη εχουσας μοχλους και πυλας·

δια να λεηλατησης λεηλασιαν και να λαφυραγωγησης λαφυρον, δια να επαναστρέψης την χειρα σου επι ερημωσεις κατοικισθεισα και επι λαον συνηγμενον εκ των εθνων αποκτησαντα κτηνη και αγαθα, κατοικουντα εν μεσω της γης.

Σεβα και Δαιδαν και οι εμποροι της Θαρσεις, μετα παντων των σκυμνων αυτης, θελουσιν ειπει προς σε, Ηλθες να λεηλατησης λεηλασιαν; συνηθροισας το πληθος σου δια να λαφυραγωγησης λαφυρον; δια να αρπασης αργυριον και χρυσιον, δια να λαβης κτηνη και αγαθα, δια να καμης λειαν μεγαλην; Δια τουτο, υιε ανθρωπου, προφητευσον και ειπε προς τον Γωγ, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Εν εκεινη τη ημερα, οτε ο λαος μου Ισραηλ θελει ειπει εις γην πολεων ατειχιστων, θελω ελθει προς ησυχαζοντας κατοικουντα εν ασφαλεια, παντας τουτους κατοικουντας πολεις ατειχιστους και μη εχουσας μοχλους και πυλας·

και θελεις αναβη εναντιον του λαου μου Ισραηλ ως νεφος, δια να σκεπασης την γην· τουτο θελει εισθαι εν ταις εσχαταις ημεραις· και θελω σε φερει εναντιον της γης μου, δια να με γνωρισωσι τα εθνη, οταν αγιασθω εν σοι, Γωγ, ενωπιον αυτων.

ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Συ εισαι εκεινος, περι του οποιου ελαλησα εν ταις αρχαιαις ημεραις, δια των δουλων μου των προφητων του Ισραηλ, οιτινες προεφητευσαν εν εκειναις ταις ημεραις δια πολλων ετων, οτι εμελλον να σε φερω εναντιον αυτων; Αλλ' εν εκεινη τη ημερα, εν τη ημερα καθ' ην ο Γωγ ελθη εναντιον της γης Ισραηλ, η οργη μου θελει αναβη επι το προσωπον μου Ισραηλ· και θελω εκτιναξει το τοξον σου απο της αριστερας σου χειρος και καμει τα βελη σου σε ανθρωπου, και θελω ελθει εις κρισιν εναντιον αυτου εν λοιμω και εν αιματι· και θελω βρεξει επ' αυτον και επι τα ταγματα αυτου και επι τον πολυν λαον τον μετ' αυτου βροχην κατακλυσμου και λιθους χαλαζης, πυρ και θειον. Και θελω μεγαλυνθη και αγιασθη, και θελω γνωρισθη ενωπιον πολλων εθνων και θελουσι γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος.

Chapter 39

Και συ, υιε ανθρωπου, προφητευσον κατα του Γωγ και ειπε, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ιδου, εγω ειμαι εναντιον σου, Γωγ, ηγεμων της Ρως, Μεσεχ και Θουβαλ· και θελω σε περιστρεψει και σε περιπλανησει, και θελω σε αναβιβασει εκ των εσχατων του βορρα και φερει επι τα ορη του Ισραηλ· Και θελω καλεσει εναντιον αυτου μαχαιραν κατα παντα τα ορη μου, λεγει Κυριος ο Θεος· η μαχαιρα εκαστου ανθρωπου θελει εισθαι κατα του αδελφου αυτου. Και θελω ελθει εις κρισιν εναντιον αυτου εν λοιμω και εν αιματι· και θελω βρεξει επ' αυτον και επι τα ταγματα αυτου και επι τον πολυν λαον τον μετ' αυτου βροχην κατακλυσμου και λιθους χαλαζης, πυρ και θειον. Και θελω μεγαλυνθη και αγιασθη, και θελω γνωρισθη ενωπιον πολλων εθνων και θελουσι γνωρισει στι εγω ειμαι ο Κυριος.
να εκπεσωσιν απο της δεξιας σου χειρος. 4 Θελεις πεσει επι των ορεων του Ισραηλ, συ και παντα τα ταγματα σου και οι λαοι οι μετα σου θελω σε δωσει εις τα πτερωτα ορνεα παντος ειδους και εις τα θηρια του αγρου, εις καταβρωμα· 5 Θελεις πεσει επι του προσωπου του αγρου· διοτι εγω ελαλησα, λεγει Κυριος ο Θεος. Και θελω αποστειλει πυρ επι τον Μαγων και μεταξυ των κατοικουντων εν ασφαλεια, τας νησους και θελουσι γνωρισει στι εγω ειμαι ο Κυριος. 6 Και θελω καμει το ονομα μου το αγιον γνωστον εν μεσω του λαου μου Ισραηλ. 7 Και δεν θελω αφησει να βεβηλωσωσι πλεον το ονομα μου το αγιον και θελουσι γνωρισει τα εθνη, στι εγω ειμαι ο Κυριος, ο Αγιος εν Ισραηλ· 8 Ιδου, ηλθε και εγεινε, λεγει Κυριος ο Θεος και Αγιος εν Ισραηλ. Και θελω αποστειλει πυρ επι τον Μαγωγ και μεταξυ των κατοικουντων πολεων του Ισραηλ θελουσιν εξελθει και θελουσι βαλει εις το πυρ και καυσει τα οπλα και τας ασπιδας και τους θυρεους, τα τοξα και τα βελη και τα ακοντια και τας λογχας· και θελουσι εις την πυρ επτη ετη· 10 και δεν θελουσι λαβει ξυλα εκ του αγρου ουδε θελουσι κοψει εκ των δρυων, διοτι θελουσι εις την πυρ εκ των οπλων· και θελουσι λεηλατησει τους λεηλατησαντας αυτους και λαφυραγωγησει τους λεηλατησαντας αυτους, λεγει Κυριος ο Θεος.

Και εν εκεινη τη ημερα θελω δωσει εις τον Γωγ τοπον ταφης εκει εν Ισραηλ, την φαραγγα των διαβατων, προς ανατολας της θαλασσης· και αυτη θελει κλειει την οδον των διαβαινοντων· και εκει θελουσιν χωσει τον Γωγ και απαν το πληθος αυτου· και θελουσιν ονομασει αυτην, Η φαραγξ του Αμων-γωγ. 12 Και ο οικος Ισραηλ θελει χονει αυτους επτα μηνας, δια να καθαρισωσι την γην.

Και απας ο λαος της γης θελει χονει αυτους· και θελει εισθαι εις αυτους ονομαστη η ημερα καθ' ην εδοξασθην, λεγει Κυριος ο Θεος.

Και θελουσι διαχωρισει ανδρας, οιτινες περιερχομενοι ακαταπαυστως την γην θελουσι θαπτει με την βοηθειαν των διαβατων τους μειναντας επι του προσωπου της γης, δια να καθαρισωσιν αυτην· μετα το τελος των επτα μηνων θελουσι καμει ακριβη αναζητησιν.

Και εκ των διαβατων των διαβαινοντων την γην, οταν τις ιδη οστουν ανθρωπου, τοτε θελει στηνει σημειον πλησιον αυτου, εωσου οι ενταφιασται θαψωσιν αυτο εν τη φαραγγι του Αμων-γωγ.

Και της πολεως δε το ονομα θελει εισθαι Αμωνα. Ουτω θελουσι καθαρισει την γην.

Και συ, υιε ανθρωπου, ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ειπε προς τα ορνεα παντος ειδους και προς παντα τα θηρια του αγρου, συναχθητε και ελθετε· συναθροισθητε πανταχοθεν εις την θυσιαν μου, την οποιαν εγω εθυσιασα δια σας, θυσιαν μεγαλην επι των ορεων του Ισραηλ, δια να φαγητε σαρκα και να πιητε αιμα. 18 Θελετε φαγει την σαρκα των ισχυρων και πιει το αιμα των αρχοντων της γης, των κριων, των αρνιων και των τραγων και των μοσχων, παντων σιτευτων της Βασαν· 19 και θελετε φαγει παχος εις χορτασμον και πιει αιμα εις μεθην εκ της θυσιας μου την οποιαν εθυσιασα δια σας· 20 και θελετε χορτασθη επι της τραπεζης μου, απο ιππων και αναβατων, απο ισχυρων και απο παντος ανδρος πολεμιστου, λεγει Κυριος ο Θεος. 21 Και θελω θεσει την δοξαν μου μεταξυ των εθνων, και παντα τα εθνη θελουσιν ιδει την κρισιν μου την οποιαν εξετελεσα και την χειρα μου, την οποιαν επεβαλον επ' αυτα. 22 Και θελει γνωρισει ο οικος Ισραηλ στι εγω ειμαι Κυριος ο Θεος αυτων, απο της ημερας ταυτης και εις το εξης.

Και τα εθνη θελουσι γνωρισει οτι ο οικος Ισραηλ ηχμαλωτισθη δια την ανομιαν αυτων· επειδη εσταθησαν παραβαται προς εμε, δια τουτο εκρυψα το προσωπον μου απ' αυτων και παρεδωκα αυτους εις την χειρα των εχθρων αυτων· και επεσον παντες εν μαχαιρα. 24 Κατα τας ακαθαρσιας αυτων και κατα τας παραβασεις.
αυτων επραξα εις αυτους, και εκρυψα απ' αυτων το προσωπον μου. 25 Δια τουτο ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Τωρα θελω επιστρεψαι την αιχμαλωσιαν του Ιακωβ και ελεησει απαντα τον οικον Ισραηλ, και θελω εισχωρειν δια το ονομα μου το αγιον, και θελω βαστασαι την αισχυνην αυτων και πασας τις απαγωγες αυτων, δια των οποιων εγειναι παραβαται προς εμε, οτε κατωκουν ασφαλως εν τη γη αυτων και δεν υπηρχεν ο εκφοβων. 27 Όταν επαναφερω αυτους εκ των λαιων και συναξω αυτους εκ των τοπων των εχθρων αυτων και αγιασθω απαντα τον οικον Ισραηλ, και θελω εισθαι ζηλοτυπος δια το ονομα μου το αγιον, και θελουσι βαστασει την αισχυνην αυτων και πασας τις παραβασεις αυτων, δια των οποιων εγειναν παραβαται προς εμε, οτε κατωκουν ασφαλως εν τη γη αυτων και δεν υπηρχεν ο εκφοβων.

Chapter 40

1 Εν τω εικοστω πεμπτω ετει της αιχμαλωσιας ημων, εν τη αρχη του ετους, τη δεκατη του μηνος, τω δεκατω τεταρτω ετει μετα την αλωσιν της πολεως, τη δεκατη του μηνος, τω δεκατω τεταρτω ετει μετα την αλωσιν της πολεως, εν τη αυτη ημερα χειρ Κυριου εσταθη επ' εμε και με εφερεν εκει. 2 Δι' οραματων του Θεου με εφερεν εις γην Ισραηλ και με εθεσεν επι ορους υψηλοτατου, εφ' ου ητο προς μεσημβριαν ως οικοδομη πολεως. 3 Και με εφερεν εκει και ιδου, ανθρωπος του οποιου η θεα ητο ως θεα χαλκου, και ειχεν εν τη χειρι αυτου νημα λινουν και μετρον καλαμινον, και αυτος ιστατο εν τη πυλη. 4 Και ο ανθρωπος ειπε προς εμε, Υιε ανθρωπου, ιδε με τους οφθαλμους σου και ακουσον με τα ωτα σου και θεσον την καρδιαν σου επι παντα οσα εγω σοι δειξω· διοτι, δια να σοι δειξω ταυτα, εισηχθης ενταυθα· απαγγειλον παντα οσα βλεπεις προς τον οικον Ισραηλ. 5 Και ιδου, περιβολος εξωθεν του οικου κυκλω, και εν τη χειρι του ανθρωπου μετρον καλαμινον εξ πηχων και μιας παλαμης· και εμετρησε το πλατος του οικοδομηματος, ενα καλαμον, και το υψος, ενα καλαμον. 6 Τοτε ηλθε προς την πυλην την βλεπουσαν κατα ανατολας, και ανεβη τας βαθμιδας αυτης και εμετρησε το κατωφλιον της πυλης, πλατος ενος καλαμου, και το ανωφλιον, πλατος ενος καλαμου. 7 Και εκαστον οικημα ητο μακρον ενα καλαμον και πλατυ ενα καλαμον· και μεταξυ των οικηματων ησαν πεντε πηχαι· και το κατωφλιον της πυλης πλησιον της στοας της προς την πυλην εσωθεν ενος καλαμου. 8 Τοτε εμετρησε την στοαν της πυλης της εσωθεν και ητο ενος καλαμου. 9 Επειτα εμετρησε την στοαν της πυλης, οκτω πηχας, και τα μετωπα αυτης, δυο πηχας· η στοα δε της πυλης ητο εσωθεν. 10 Και τα οικηματα της πυλης προς ανατολας ησαν τρια εντευθεν και τρια εκειθεν· και τα τρια ενος μετρου, και τα μετωπα ειχον εν μετρον, εντευθεν και εκειθεν. 11 Και εμετρησε το πλατος της εισοδου της πυλης, δεκα πηχας, και το μηκος της πυλης, δεκατρεις πηχας. Και εμετρησε το πλατος των οικηματων διαστημα μια πηχη εν των οικηματων και διαστημα μια πηχη εκειθεν· και τα οικηματα ησαν εξ πηχων εντευθεν και εξ πηχων εκειθεν. 14 Και εκαστον οικημα εξηκοντα πηχων μεχρι του μετωπου της αυλης κυκλω κυκλω του πυλων. 15 Και απο του
προσωπου της πυλης της εισοδου εως του προσωπου της στοας της εσωτερας πυλης ήσαν πεντηκοντα πηχαι. 

16 Και ήσαν παραθυρα αδιορατα εις τα οικηματα και εις τα μετωπα αυτων εσωθεν της πυλης κυκλω κυκλω, και ωσαυτως εις τας στοας ήσαν παραθυρα και εσωθεν κυκλω κυκλω, εφ' εκαστον δε μετωπου φοινικες. 

17 Και με εφερεν εις την εξωτεραν αυλην και ιδου, θαλαμοι και λιθοστρωτον κατεσκευασμενον εν τη αυλη κυκλω κυκλω· και ωσαυτως εις τας στοας· ησαν παραθυρα και εσωθεν κυκλω κυκλω, εφ' εκαστου δε μετωπου φοινικες.

18 Και με εφερεν εις την εξωτεραν αυλην και ιδου, θαλαμοι και λιθοστρωτον κατεσκευασμενον εν τη αυλη κυκλω κυκλω· τριακοντα θαλαμοι επι του λιθοστρωτου. 

19 Και με εφερεν εις την εξωτεραν αυλην και ιδου, θαλαμοι και λιθοστρωτον κατεσκευασμενον εν τη αυλη κυκλω κυκλω· τριακοντα θαλαμοι επι του λιθοστρωτου. 

20 Και το λιθοστρωτον το επι τα πλαγια των πυλων, κατα το μηκος των πυλων, ητο το κατωτερον λιθοστρωτον. 

21 Και με εφερεν εις την εξωτεραν αυλην και ιδου, θαλαμοι και λιθοστρωτον κατεσκευασμενον εν τη αυλη κυκλω κυκλω· τριακοντα θαλαμοι επι του λιθοστρωτου. 

22 Και με εφερεν εις την εξωτεραν αυλην και ιδου, θαλαμοι και λιθοστρωτον κατεσκευασμενον εν τη αυλη κυκλω κυκλω· τριακοντα θαλαμοι επι του λιθοστρωτου.
εντευθεν και δυο τραπεζαί εκεῖνα, διὰ νὰ σφαζῶσιν επ’ αὐτῶν τὸ ολοκαυτωμα καὶ τὴν περὶ αμαρτίας προσφορὰν καὶ τὴν περὶ ανομίας προσφορὰν. 40 Καὶ εἰς τὸ εξω πλαγίον, καθὼς ἀνεβαίνει τὶς πρὸς τὴν εἰσόδον τῆς βορείου πύλης, ἦσαν δυο τραπεζαί, καὶ εἰς τὸ ἀλλο πλαγίον, τὸ πρὸς τὴν στοάν τῆς πύλης, δυο τραπεζαί. 41 Τέσσαρες τραπεζαί ἦσαν εντευθεν καὶ τέσσαρες τραπεζαί εκεῖνα παρὰ τὰ πλαγιά τῆς πύλης· οκτὼ τραπεζαί, εἰς τὸ αὐτὸν τὰ εργαλεῖα, διὰ νὰ εσφαζὸν τὸ ολοκαυτωμα καὶ τὴν ψυχὴν.

41. Καὶ εἰς τὸ εξω πλαγίον, καθὼς ἀνεβαίνει τὴν πρὸς τὴν εἰσόδον τῆς βορείου πύλης, ἦσαν δυο τραπεζαί, καὶ εἰς τὸ ἀλλο πλαγίον, τὸ πρὸς τὴν στοάν τῆς πύλης, δυο τραπεζαί.

42. Τέσσαρες τραπεζαί ἦσαν εντευθεν καὶ τέσσαρες τραπεζαί εκεῖνα παρὰ τὰ πλαγιά τῆς πύλης· οκτὼ τραπεζαί, εἰς τὸ αὐτὸν τὰ εργαλεῖα, διὰ νὰ εσφαζὸν τὰ θυμάτα.

43. Καὶ τεσσαρές τραπεζαί τοῦ ολοκαυτωματος ἦσαν εκ λιθοῦ πελεκητοῦ, μιᾶς πηχῆς καὶ ἡμισεοῦ τὸ μήκος καὶ μιᾶς πηχῆς καὶ ἡμισεοῦ τὸ πλατὸς· ἐφ’ ων εσφαζόν τὰ θυμάτα.

44. Καὶ εἰς τὸ εξω πλαγίον τῆς πύλης τῆς εσωτερικῆς ἦσαν οἱ θαλάμοι τῶν μουσικῶν, εἰς τὴν εσωτερικὴν αὐλὴν, εἰς τὸ πλαγίον τῆς βορείου πύλης· καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἦσαν πρὸς τῶν βαβυλῶν, εἰς τὸ πλαγίον τῆς ανατολικῆς πύλης, εἰς τὸ πλαγίον τῆς νότιας πύλης.

45. Καὶ εἶπε πρὸς εἶμεν, ὁ θαλάμος οὗτος ὁ βλέπων πρὸς ταῖς ιερεῖς τοὺς φυλάττων τὴν φυλάκην τοῦ οἰκοῦ, ὁ δὲ θαλάμος οὗτος βλέπων πρὸς τὰς ιερεῖς τοὺς φυλάττων τὴν φυλάκην τοῦ θυσιαστηρίου, ἦσαν οἱ γιοὶ Σαδκ, μεταξὺ τῶν γιων Λευί, οἵ τινες προσερχόμενοι εἰς τὸν Κυρίον, εἰς τὸ λειτουργοῦν εἰς αὐτὸν.

46. Καὶ εὐρήκαν εἰς τὸν ναὸν καὶ εὐρήκαν τὰ μετωπα, εἰς πηχῆς τὸ πλατὸς εντευθεν καὶ εἰς πηχῆς τὸ πλατὸς εκεῖνα, τὸ πλατὸς τῆς σκηνῆς. 2 Καὶ τὸ πλατὸς τῆς εἰσόδου ἦτο δεκαπῆχας· καὶ τὰ πλευρὰ τῆς θυράς πεντε πηχῆς εντευθεν καὶ πεντε πηχῆς εκεῖνα· καὶ εὐρήκαν τὸ μήκος αὐτοῦ, τεσσαράκοντα πηχῶν, καὶ τὸ πλατὸς εἰκοσιπηχῆς.

47. Καὶ εὐρήκαν εἰς τὸ εσωτερικὸν, καὶ εὐρήκαν τὸ μετωπὸν τῆς θυρᾶς, δύο πηχῆς, καὶ τὴν θυράν, εἰς πηχῆς, καὶ τὸ πλατὸς τῆς θυρᾶς, επτα πηχῆς. 4 Εὐρήκαν μὲ πρὸς τὸν ναὸν και εὐρήκαν εἰς τὸν ναὸν καὶ εὐρήκαν εἰς τὸν ναὸν, καὶ εὐρήκαν εἰς τὸν ναὸν καὶ εὐρήκαν εἰς τὸν ναὸν, καὶ εὐρήκαν εἰς τὸν ναὸν καὶ εὐρήκαν εἰς τὸν ναὸν. 5 Καὶ εὐρήκαν τὸν τοίχον τοῦ οἰκου, εἰς πηχᾶς καὶ τὸ πλατὸς εκατὸν τῶν εἰς τὰ πλαγία οἰκήματα, τεσσαράκοντα πηχῆς, κυκλῶ κυκλῶ τοῦ οἰκοῦ κυκλῶ. 6 Καὶ τὰ πλαγία οἰκήματα ἦσαν αὖ αὐτὰ, οἰκήματα εἰς οἰκήματος, καὶ τριακοντά κατὰ ταξίν καὶ εἰςπερὶ τῶν εἰς τὸν τοίχον τοῦ ναοῦ, εἰκοσιμενον κυκλῶ κυκλῶ διὰ τὰ πλαγία οἰκήματα, διὰ νὰ κρατϊστοι στερεά, χωρὶς νὰ ἔστρωξον οἱκήματα."
εγινετο πλατυτερος προς τα ανω, και ουτως ημικουπον απο του κατωτατου πατωματος εως του ανωτατου δια των μεσων. 8Και ειδον το υψος του οικου κυκλω κυκλω· τα θεμελια των πλαγιων οικηματων ησαν εις ολοκληρος καλαμος εξ πηχων διαστημα. 9Το πλατος του τοιχου δια τα εξωθεν πλαγια οικηματα ητο πεντε πηχων· και το εναπολειφθεν κενον ητο το πεντε πηχων κυκλω κυκλω. 10Και μεταξυ των θαλαμων ητο διαστημα εικοσι πηχων κυκλω, περι τον οικον. 11Και ουτως ηυξανεν απο του κατωτατου πατωματος εως του ανωτατου δια των μεσων.

8Και ειδον το υψος του οικου κυκλω κυκλω· τα θεμελια των πλαγιων οικηματων ησαν εις ολοκληρος καλαμος εξ πηχων διαστημα.

9Το πλατος του τοιχου δια τα εξωθεν πλαγια οικηματα ητο πεντε πηχων· και το εναπολειφθεν κενον ητο το πεντε πηχων κυκλω κυκλω· το δε μηκος αυτους ενενηκον πηχων. 12Η δε οικοδομη η κατα προσωπον του κεχωρισμενου μερους, προς το δυτικον πλαγιον, ητο εβδομηκον πηχων κυκλω κυκλω· το δε μηκος αυτους ενενηκον πηχων.

13Και εμετρησε τον τοιχον, εξ εκατον πηχων το μηκος· και το κεχωρισμενον μερος και την οικοδομην και τους τοιχους αυτης, εκατον πηχων το μηκος· και το πλατος του προσωπου του οικου και του κεχωρισμενου μερους προς ανατολικα, εκατον πηχων. 14Και εμετρησε το μηκος της οικοδομης της κατα προσωπον του κεχωρισμενου μερους προς τα θαλαμα της και την οικοδομην και τα παραθυρα και τα αορατα παραθυρα και τας στοας κυκλω κυκλω απο του εδαφους εως επανωθεν της θυρας και εως του εσωτερου οικου και εξωθεν και δι' ολου του τοιχου κυκλω κυκλω, εσωθεν και εξωθεν, κατα τα μετρα. 15Και ητο ειργασμενον με χερουβειμ και με φοινικας, ωστε φοινιξ ητο μεταξυ χερουβ και χερουβ, και εκαστον χερουβ ειχε δυο προσωπα· και προσωπον ανθρωπου προς τον φοινικα εντευθεν και προσωπον λεοντος προς τον φοινικα εκειθεν· ουτως ητο ειργασμενον δι' ολου του οικου κυκλω κυκλω. 16Απο του εδαφους εως επανωθεν της θυρας ησαν ειργασμενα χερουβειμ και φοινικες και εις τον τοιχον του ναου. 17Και η θεα του ενος ως η θεα του αλλου.

Chapter 42

1Και με εξηγαγεν εις την αυλην την εξωτεραν κατα την οδον την προς βορραν· και με εφερεν εις τον θαλαμον τον απεναντι του κεχωρισμενου μερους κατα τον κατα προσωπον της οικοδομης,
προς βορραν. 

2κατα προσωπον του μηκους, το οποιον ητο εκατον πηχων, ητο η βορειος θυρα, το
de πλατος πεντηκοντα πηχων. 

3Απεναντι των εικοσι πηχων, αιτινες ησαν δια την εσωτεραν αυλην, και απεναντι
tου λιθοστρωτου του δια την εξωτεραν αυλην, ητο στοα αντικρου στοας τριπλη. 

4Και κατα προσωπον των θαλαμων ητο περιπατος δεκα πηχων το πλατος, και προς τα
esω οδος μιας πηχης· και αι θυραι αυτων ησαν προς βορραν. 

5Ως ανωτατοι θαλαμοι ησαν στενωτεροι, επειδη αι κατω στοαι και αι μεσαιαι της οικοδομης εξειχον μαλλον παρα εκεινους. 

6Διοτι ουτοι ησαν εις τρια πατωματα, δεν ειχον ομως στυλους ως τους στυλους των αυλων· δια
touto η οικοδομη εστενουτο μαλλον παρα το κατωτατον και το μεσαιον απο της γης. 

7Οι δε ανωτατοι θαλαμοι ησαν εις το παχος του τοιχου της αυλης προς ανατολας, κατα προσωπον του κεχωρισμενου οικου·

8Και επεικε προς εμε, Οι βορειοι θαλαμοι και οι νοτιοι θαλαμοι οι κατα προσωπον του κεχωρισμενου μερους, ουτοι
einai θαλαμοι αγιοι, οπου οι ιερεις οι πλησιαζοντες εις τον Κυριον θελουσι τρωγει τα αγιωτατα·
ekei θελουσι θετει τα αγιωτατα και την προσφοραν την εξ αλφιτων και την περι αμαρτιας προσφοραν και την περι ανομιας προσφοραν, διοτι ο τοπος ειναι αγιος.

9Όταν οι ιερεις εισερχονται εκει, δεν θελουσιν εξερχεσθαι απο του αγιου τοπου εις την αυλην την εξωτεραν, αλλ' εκει θελουσι ενδυεσθαι και τοτε θελουσι πλησιαζει εις ο, τι ειναι του λαου.
Και με εφέρεν εις την πυλήν, την πυλήν την βλεπούσαν κατά ανατολάς. Και ιδού, η δοξά του Θεού του Ισραηλ ηρχετο απο της οδού της ανατολής. Και η θεα την οποιαν ειδον κατα την θεαν, κατα την θεαν την οποιαν ειδον, οτε ηλθον να χαλασω την πολιν· και αι θεαι ησαν κατα την θεαν, την οποιαν ειδον παρα τον ποταμον Χεβαρ· και επεσον επι προσώπων μου. Και η δοξα του Κυριου εισηλθεν εις τον οικον δια της οδου της πυλης της βλεπουσην κατα ανατολας. Και με εσηκωσε το πνευμα και με εφερεν εις την αυλην την εσωτεραν· και ιδού, ο οικος ητο πληρης της δοξης του Κυριου.

Και και με εφέρεν εις την αυλην την εσωτεραν· και ιδού, ο οικος ητο πληρης της δοξης του Κυριου.

Και η θεα την οποιαν ειδον ητο κατα την θεαν, κατα την θεαν την οποιαν ειδον, οτε ηλθον να χαλασω την πολιν· και αι θεαι ησαν κατα την θεαν, την οποιαν ειδον παρα τον ποταμον Χεβαρ· και επεσον επι προσώπων μου.

Και και με εσηκωσε το πνευμα και με εφερεν εις την αυλην την εσωτεραν· και ιδού, ο οικος ητο πληρης της δοξης του Κυριου. Και η θεα την οποιαν ειδον ητο κατα την θεαν, κατα την θεαν την οποιαν ειδον, οτε ηλθον να χαλασω την πολιν· και αι θεαι ησαν κατα την θεαν, την οποιαν ειδον παρα τον ποταμον Χεβαρ· και επεσον επι προσώπων μου.

Και η δοξα του Κυριου εισηλθεν εις τον οικον δια της οδου της πυλης της βλεπουσην κατα ανατολας. Και ιδού, η δοξα του Θεου του Ισραηλ ηρχετο απο της οδού της ανατολής· και η φωνή αυτου ως φωνή υδατών πολλών· και η γη ελαμπεν απο της δοξης αυτου.

Και η θεα την οποιαν ειδον κατα την θεαν, κατα την θεαν την οποιαν ειδον, οτε ηλθον να χαλασω την πολιν· και αι θεαι ησαν κατα την θεαν, την οποιαν ειδον παρα τον ποταμον Χεβαρ· και επεσον επι προσώπων μου. Και και με εσηκωσε το πνευμα και με εφερεν εις την αυλην την εσωτεραν· και ιδού, ο οικος ητο πληρης της δοξης του Κυριου. Και η θεα την οποιαν ειδον ητο κατα την θεαν, κατα την θεαν την οποιαν ειδον, οτε ηλθον να χαλασω την πολιν· και αι θεαι ησαν κατα την θεαν, την οποιαν ειδον παρα τον ποταμον Χεβαρ· και επεσον επι προσώπων μου.

Και ας απομακρυνωσιν απ' εμου τας πορνειας αυτων και τα πτωματα των βασιλεων αυτων, και θελω κατοικει εν μεσω αυτων εις τον αιωνα.
του σπερματος Σαδωκ, τους πλησιαζόντας με δια να λειτουργωσιν εἰς εμε, λεγει Κυριος ο Θεος, μοσχον βοος δια προσφοραν περι αμαρτιας. Και θελεις λαβει απο του αιματος αυτου και βαλει επι τα τεσσαρα κερατα αυτου και τα τεσσαρας γωνιας της οφρυος και το γεισωμα κυκλω· και θελεις καθαρισει αυτο και καμε εξιλεωσιν περι αυτου. Και θελεις λαβει τον μοσχον τον δια προσφοραν περι αμαρτιας· και θελουσι καθαρισει το θυσιαστηριον, ως εκαθαρισαν δια του μοσχου. Αφου τελειωσιν καθαριζων αυτο, θελουσιν ετοιμαζει μοσχον βοος και κριον εκ του ποιμνιου αμωμους. Και θελεις προσφερει αυτα ενωπιον του Κυριου, και οι ιερεις θελουσι ριψει ολας επ' αυτα και θελουσι εξιλεωσιν περι του θυσιαστηριου και καθαρισει αυτο· και αυτοι θελουσι καθιερωθη. Αφου συμπληρωθωσιν αι ημεραι, απο της ογδοης ημερας και εφεξης θελουσι προσφερει οι ιερεις τα ολοκαυτωματα σας επι του θυσιαστηριου και τας ειρηνικας προσφορας σας· και εγω θελω σας δεχθη, λεγει Κυριος ο Θεος.

Chapter 44

1Και με επεστρεψε κατα την οδον της εξωτερας πυλης του αγιαστηριου της βλεπουση της ανατολας· και αυτη θελει εισθαι κεκλεισμενη. Και ειπε Κυριος προς εμε, Η πυλη αυτη θελει εισθαι κεκλεισμενη, δεν θελει ανοιχθη, και ανθρωπος δεν θελει εισελθει δι' αυτης· διοτι Κυριος ο Θεος θελει εισαναληθη, δια τουτο θελει εισθαι κεκλεισμενη. Αυτη θελει εισθαι δια τον αρχοντα· ο αρχων, ουτος θελει καθησει εν αυτη δια να φαγη αρτον ενωπιον του Κυριου· θελει εισελθει δια της οδου της στοας της πυλης ταυτης και δια της αυτης θελει εξελθει. Και με επεστρεψε κατα την οδον της βορειου πυλης κατεναντι του οικου· και ειδον και ιδου, ο οικος του Κυριου ητο πληρης της δοξης του Κυριου· και επεσον επι προσωπον μου. Και ειπε Κυριος προς εμε, Υιε ανθρωπου, προσεξον εν τη καρδια σου και ιδε με τους οφθαλμους σου και ακουσον με τα ωτα σου παντα οσα εγω λαλω προς σε περι πασων των διαταξεων του οικου του Κυριου και παντων των νομων αυτου. Και θελεις ειπει με απειθεις, προς τον οικον Ισραηλ, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ουδεις αλλογενης απεριτμητος την καρδιαν και απεριτμητος την σαρκα θελει εισερχεσθαι εις το αγιαστηριον, εκ παντων των αλλογενων αλλωστε μετα παντων των εξοδων του αγιαστηριου. Και θελεις ειπει προς τους απειθεις, προς τον οικον Ισραηλ, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ουδεις αλλογενης απεριτμητος την καρδιαν και απεριτμητος την σαρκα θελει εισερχεσθαι εις το αγιαστηριον, και αρκεσθητε εις παντα τα βδελυγματα υμων, οτι εισηξατε αλλογενεις, απεριτμητος την καρδιαν και απεριτμητος την σαρκα, δια να ηναι εν τω αγιαστηριω μου, να βεβηλονωσιν αυτο, τον οικου μου, οταν προσφερητε τον αρτον μου, το παχον και το αιμα, ενω παραβαιναντες την διαθηκην μου εξ αιτιας παντων των βδελυγματων σας. Και δεν εφυλαξατε σεις την φυλακην των αγιων μου, αλλα κατεστησατε επι του αγιαστηριου μου φυλακας της φυλακης μου αντι υμων. Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ουδεις αλλογενης απεριτμητος την καρδιαν και απεριτμητος την σαρκα θελει εισερχεσθαι εις το αγιαστηριον μου, εκ παντων των αλλογενων.
των μεταξύ των υιών Ισραήλ. 10 ἀλλ’ οἱ Λευιταὶ, οἵτινες ἀπεστάτησαν ἀπ’ ἐμοῦ στε ὁ Ἰσραήλ ἀπεπλανατο, καὶ θέλουσι βαστασεῖ την ἀνομίαν αὐτῶν. 11 Καὶ θέλουσιν εἰσάγαγει λειτουργοί εἰς τῷ ἀγιαστηρίῳ μου, εἰσινεῖς ἐπί τῶν πυλῶν τοῦ οἰκοῦ καὶ φυλάττοντες τὸν οἶκον αὐτοὶ θέλουσι σφαζεῖς εἰς τὸν λαὸν τὰ ὀλοκαυτώματα καὶ τὰς θυσίας, καὶ αὐτοὶ θέλουσιν ἑσπερεῖν αὐτοὺς διὰ νὰ υπηρετῶσιν εἰς αὐτοὺς. 12 Διὸ ὑπηρετεῖς εἰς αὐτοὺς ἐμπρὸς τῶν ἑορτῶν αὐτῶν καὶ ἔχεις προκομμα ἀνομίας εἰς τὸν οἶκον Ἰσραήλ· διὰ τοῦτο ἔγω ψῆφον τῇ κειρᾷ μου ἑνάντιον αὐτῶν, λέγει Κύριος ο Θεός, καὶ θέλουσι βαστασεῖ την ἀνομίαν αὐτῶν. 13 Καὶ δὲν θέλουσιν με πλησίασει διὰ νὰ λειτουργῶσιν εἰς ἐμε, διὰ τοῦτο ἔγω ὑψώσαι τὴν χεῖρα μου εἰς αὐτοὺς. 14 Καὶ δὲν θέλουσι νὰ εἰσέρχονται εἰς τὸν Αγιαστήριον μου καὶ δὲν θέλουσι πλησίασει εἰς τὴν τράπεζαν αὐτῶν, διὰ νὰ λειτουργῶσιν εἰς ἐμε. 15 Οἱ δὲ ἱερεῖς οἱ Λευιταὶ, υἱοὶ Σαδωκ, ὁ θυγατρὸς τοῦ ἀγιαστηρίου μου, οτὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἀπεπλανώντο ἀπ’ ἐμοῦ, οὗτοι θέλουσι με πλησίασει διὰ νὰ λειτουργῶσιν εἰς ἐμε, διὰ τοῦτο λέγει Κύριος ο Θεός· οὗτοι θέλουσιν εἰσέρχεσθαι εἰς τὸ ἀγιαστήριον μου καὶ οὐκ θέλουσι πλησίασει εἰς τὴν τράπεζαν αὐτῶν, διὰ νὰ λειτουργῶσιν εἰς ἐμε. 16 Καὶ θέλω καταστήσει αὐτοὺς φυλάκας τῆς φυλάκης τοῦ οἰκοῦ διὰ πάσαν τὴν ὑπηρεσίαν αὐτὸς καὶ διὰ πάντα ὁσα θέλουσι γίνεσθαι εἰς αὐτούς. 17 Οἱ δὲ ἱερεῖς οἱ Λευιταὶ, υἱοὶ Σαδωκ, ὁ θυγατρὸς τοῦ ἀγιαστηρίου μου, οτὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἀπεπλανώντο ἀπ’ ἐμοῦ, οὗτοι θέλουσι με πλησίασει διὰ νὰ λειτουργῶσιν εἰς ἐμε, καὶ θέλουσιν εἰσερχεσθαι εἰς τὸ αγιαστήριον μου καὶ θέλουσιν πλησίασει εἰς τὴν τράπεζαν αὐτῶν, διὰ νὰ λειτουργῶσιν εἰς ἐμε. 18 Καὶ δὲν θέλουσιν εἰσερχεσθαι εἰς τῷ ἀγιαστήριῳ μοῦ, οτὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἀπεπλανώντο ἀπ’ ἐμοῦ, οὗτοι θέλουσιν με πλησίασει διὰ νὰ λειτουργῶσιν εἰς ἐμε, καὶ θέλουσιν εἰσερχεσθαι εἰς τὸ αγιαστήριον μου καὶ θέλουσιν πλησίασει εἰς τὴν τράπεζαν αὐτῶν, διὰ νὰ λειτουργῶσιν εἰς ἐμε. 19 Καὶ οἱ δὲ ἱερεῖς υἱοὶ Σαδωκ, οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἀπεπλανώντο ἀπ’ ἐμοῦ, οὗτοι θέλουσιν με πλησίασει διὰ νὰ λειτουργῶσιν εἰς ἐμε, καὶ θέλουσιν εἰσερχεσθαι εἰς τὸ αγιαστήριον μου, οτὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἀπεπλανώντο ἀπ’ ἐμοῦ, οὗτοι θέλουσιν με πλησίασει διὰ νὰ λειτουργῶσιν εἰς ἐμε.
είμαι η ιδιοκτησία αυτών. 29 Θέλουσι τρωγεί την εξ αλφίτων προσφοράν και την περι αμαρτίας προσφοράν και την περι ανομίας προσφοράν· και παν αφιέρωμα μεταξύ του Ισραήλ θελει εισθαί αυτών. 30 Και αι απαρχαι παντών των πρωτογεννημάτων και πασα υψομένη προσφόρα παντών εκ παντός είδους των υψομενων προσφορών σας θελουσιν εισθαί των ιερεών· και την απαρχην της ζύμης σας θελετε δίδει εις τον ιερεα, δια να επαναπαυη ευλογιαν εις τους οικους σας. 31 Οι ιερεις δεν θελουσι τρωγεί ουδεν θνησιμαιον η θηριαλωτον, ειτε πτηνον ειτε κτηνος.

Chapter 45

1 Και οταν κληρονητε την γην εις κληρονομιαν, θελετε χωρισει μεριδα εις τον Κυριον, μεριδα αγιαν εκ της γης· το μηκος θελει εισθαί μηκος εικοσιπεντε χιλιαδων και το πλατος δεκα χιλιαδων· το μηκος θελει εισθαί αγιον κατα παντα τα ορια αυτου κυκλω.

2 Εκ τουτου θελουσιν εισθαί δια το αγιαστηριον πεντακοσιαι κατα μηκος με πεντακοσιας κατα πλατος, τετραγωνον κυκλω, και πεντηκοντα πηχαι κυκλω δια τα προαστεια αυτου.

3 Κατα τουτο λοιπον το μετρον θελεις μετρησει μηκος εικοσιπεντε χιλιαδων και πλατος δεκα χιλιαδων, και εν τουτω θελει εισθαί το αγιαστηριον, το αγιον των αγιων.

4 Και θελετε δωσει δια ιδιοκτησιαν της πολεως πεντε χιλιαδας μηκους και δεκα χιλιαδας πλατους θελουσι εχει οι Λευιται δι' εαυτους, οι υπηρεται του οικου, δια ιδιοκτησιαν κατα εικοσι θαλαμων.

5 Και εικοσιπεντε χιλιαδας μηκους και δεκα χιλιαδας πλατους θελουσιν εχει οι Αρχοντες μου δια την βιαν και αρπαγην και καμνετε κρισιν και δικαιοσυνην· σηκωσατε τας καταδυναστειας σας απο του λαου μου, λεγει Κυριος ο Θεος. 10 Δικαιαν πλαστιγα θελετε εχει και δικαιον εφα και δικαιον βαθ.

11 Το εφα και το βαθ θελουσιν εισθαί του αυτου μετρου, ωστε το βαθ να περιλαμβανη το δεκατον του χομορ και το εφα το δεκατον του χομορ· το μετρον αυτου θελει εισθαί κατα το χομορ. 12 Και ο σικλος θελει εισθαί εικοσι γερα· εικοσι και δεκα τετραγωνο, δεκαπεντε σικλοι, δεκαπεντε σικλοι, θελει εισθαί η μνα σας. 13 Η υψομενη προσφορα, την οποιαν θελετε προσφερει, ειναι αυτη· Το εκτον του εφα ενος χομορ σιτου· και θελετε διδει το εκτον του εφα ενος χομορ μετα εις τον ιερεα, δια να επαναπαυη ευλογιαν εις τους οικους σας.
χομορ. 15Και εκ του ποιμνιου εν προβατον απο των διακοσιων, απο των παχειων βοσκων του Ἰσραηλ, δια προσφοραν εξ αλφιτων και δια ολοκαυτωμα και δια ειρηνικας προσφορας, δια να καμνη εξιλεωσιν υπερ αυτων, λεγει Κυριος ο Θεος. 16Πας ο λαος της γης θελει διδει τα παχεια και δια των αρνιων και των πανθηρων του Ἰσραηλ· αυτος θελει ειρηνικας προσφορας, δια να καμνη εξιλεωσιν υπερ αυτων, λεγει Κυριος ο Θεος.

17Εις δε τον αρχοντα ανηκει να διδη τα ολοκαυτωμα και τας εξ αλφιτων προσφορας και τας σπονδας, εν ταις εορταις και εν ταις νεομηνιαις και εν τοις σαββασι κατα πασας τας πανηγυρεις του οικου Ἰσραηλ· αυτος θελει ετοιμαζει την περι αμαρτιας προσφοραν και την εξ αλφιτων προσφοραν και το ολοκαυτωμα και τας ειρηνικας προσφορας, δια να καμνη εξιλεωσιν υπερ του οικου Ἰσραηλ. 18Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Εν τω πρωτω μηνι, τη πρωτη του μηνος, θελεις λαμβανει μοσχον βοος αμωμον και θελεις καθαριζει το αγιαστηριον· 19και ο ιερευς θελει λαμβανει απο του αιματος της περι αμαρτιας προσφορας και θελεις να θετει επι τους παραστατας του οικου και επι τας τεσσαρας γωνιας της οφρυος του θυσιαστηριου και επι τους παραστατας της πυλης της εσωτερας αυλης. 20Και ουτω θελεις καμνει τη εβδομη του μηνος υπερ παντος αμαρτανοντος εξ αγνοιας και υπερ του απλου· ουτω θελετε καμνει εξιλεωσιν υπερ του οικου.

Chapter 46

1Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Η πυλη εσωτερας αυλης, η βλεπουσα προς ανατολας, θελει εισθαι κεκλεισμενη τας εξ εργασιμους ημερας. την δε ημεραν του σαββατου θελει ανοιγεσθαι και την ημεραν της νεομηνιας θελει ανοιγεσθαι.

2Και ο αρχων θελει εισελθει δια της οδου της στοας της πυλης της εξωθεν και θελεις να ιστασθαι πλησιον του παραστατου της πυλης, και οι ιερεις θελουσιν ετοιμαζει το ολοκαυτωμα αυτου και τας ειρηνικας προσφορας αυτου, και αυτος θελει προσκυνησει επι το κατωφλιον της πυλης· τοτε θελει εξελθει· η πυλη ομως δεν θελει κλεισθη εως εσπερας.

3Ο λαος της γης θελει προσκυνει ωσαυτως εις την εισοδον της πυλης ενωπιον του Κυριου εν τοις σαββασι και εν ταις νεομηνιαις.

4Το δε ολοκαυτωμα, το οποιον ο αρχων θελει προσφερει εις τον Κυριον την ημεραν του σαββατου, θελει εισθαι εξ αρνια αμωμον, και θελεις να δωση· και εν ιν ελαιου δι' εν εφα.

5Και η εξ αλφιτων προσφορα θελει εισθαι εις εφα δι' ενα κριον· η δε εξ αλφιτων προσφορα δια τα αρνια, οσον προαρπεται να δωση· και εν τη εισοδον δι' εν εφα. 6Και την ημεραν της νεομηνιας θελει εισθαι
μοσχός βοος αμωμός και εξ αρνια και κριος· αμωμα θελουσι εισθαι. 7Και θελει ετοιμαζει προσφοραν εξ αλφιτων, εν εφα δια τον μοσχόν και εν εφα δια τον κριον· δια δε τα αρνια, οσον ειναι ικανη η χειρ αυτου· και εν εφα δια τον κριον· δια δε τα αρνια, οσον θελει εισθαι δια της οδου της βορειου πυλης· και ο εισερχομενος δια της οδου της βορειου πυλης· αλλα θελει εξερχεσθαι δια της απεναντι. 8Και ο αρχων εν τω μεσω αυτων εισερχεσθαι, και εξερχεσθαι, και εις το τα πανηγυρεσιν η εξ αλφιτων προσφορα θελει εισθαι εν εφα δια τον μοσχόν και εν εφα δια τον κριον, και καθως καμνει εν τη ημερα του σαββατου· τοτε θελουσιν ανοιγει εις αυτον την πυλην την βλεπουσαν κατα ανατολας, και θελει ετοιμαζει το ολοκαυτωμα αυτου και τας ειρηνικας προσφορας αυτου, και μετα την εξελευσιν αυτου θελουσιν κλειει την πυλην. 13Θελεις δε ετοιμαζει καθ' εκαστην πρωιαν, ολοκαυτωμα εις τον Κυριον εξ αρνιου ενιαυσιου αμωμου· καθ' εκαστην πρωιαν θελεις ετοιμαζει αυτο. 14Και θελεις ετοιμαζει δι' αυτο προσφοραν εξ αλφιτων καθ' εκαστην πρωιαν, το εκτον του εφα και ελαιον το τριτον του ιν, δια να αναμιγνυης αυτο μετα της σεμιδαλεως· προσφοραν εξ αλφιτων εις τον Κυριον δια παντος κατα προσταγμα αιωνιον. 15Και θελεις αυτον να ενταληται και κατα δυσμας. 20Και ειπε προς εμε, ουτος ειναι ο τοπος, οπου οι ιερεις θελουσι βραζει την περι αμαρτιας προσφοραν, οπου θελουσι ψηνει την εξ αλφιτων προσφοραν, δια να μη εκφερωσιν αυτα εις την αυλην την εξωτεραν, δια να αγιασωσι τον λαον.
προς εμε, Ταυτα ειναι τα οικηματα των μαγειρων, οπου οι υπηρεται του οικου θελουη βραζει τας θυσιας του λαου.

Chapter 47

1Και με επεστρεψεν εις την θυραν του οικου· και ιδου, υδατα εξερχομενα κατωθεν απο του κατωφλιου του οικου προς ανατολας· διοτι το μετωπον του οικου ητο προς ανατολας, και τα υδατα κατεβαινον κατα το νοτιον του θυσιαστηριου. 2Και με εξηγαγε δια της οδου της πυλης της προς βορραν και με εφερε κυκλω δια της εξωθεν οδου προς την πυλην την εξωτεραν, δια της οδου της βλεπουσης προς ανατολας· και ιδου, τα υδατα ερρεον απο του δεξιου πλαγιου.

3Και ο ανθρωπος, οστις ειχε το μετρον εν τη χειρι αυτου, εξελθων προς ανατολας εμετρησε χιλιας πηχας και με διεβιβασε δια των υδατων· τα υδατα ησαν εως των αστραγαλων. 4Επειτα εμετρησε χιλιας· και ητο ποταμος, τον οποιον δεν ηδυναμην να διαβω, διοτι τα υδατα ησαν υψωμενα, υδατα κολυμβηματος, ποταμος αδιαβατος.

5Και ειπε προς εμε, Ειδες, υιε ανθρωπου; Τοτε με εφερε και με επεστρεψεν εις το χειλος του ποταμου.

6Και οταν επεστρεψα, ιδου, κατα το χειλος του ποταμου δενδρα πολλα σφοδρα, εντευθεν και εντευθεν. 7Και ειπε προς εμε, τα υδατα ταυτα εξερχονται προς την ανατολικην γην και καταβαινουσιν εις την πεδινην και εισερχονται εις την θαλασσαν· και οταν εκχυθωσιν εις την θαλασσαν, τα υδατα αυτης θελουσιν ιαθη. 8Πλησιον δε του ποταμου επι του χειλους αυτου, εντευθεν και εντευθεν, θελουσιν αυξανεσθαι δενδρα παντος ειδους δια τροφην, των οποιων τα φυλλα δεν θελουσι μαραινεσθαι και ο καρπος αυτων δεν θελει εκλειπει· νεος καρπος θελει γεννασθαι καθ' εκαστον μηνα, διοτι τα υδατα αυτου εξερχονται απο του αγιαστηριου· και ο καρπος αυτων θελει εισθαι δια τροφην και το φυλλον αυτων δια ιατρειαν.

9Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· ταυτα θελουη εισθαι τα ορια, δια των οποιων θελετε κληρονομησει την γην κατα τας δωδεκα φυλας του Ισραηλ· ο Ιωσηφ θελει εχει δυο μεριδας. 10Σεις δε θελετε κληρονομησει αυτην, εκατον καθως ο αδελφος αυτου· περι της οποιας υψωσα την χειρα μου οτι θελω δωσει αυτην εις τους πατερας σας· και η γη αυτη θελει κληρωθη εις εσας εις κληρονομιαν. 11Και τυτο θελει εισθαι το οριον της γης προς το βορειον πλαγιον, απο της θαλασσης της μεγαλης, κατα την οδον της Εθλων, ακατω απο της θαλασσης της μεγαλης ητις ειναι αναμεσον του οριου της Δαμασκου και του οριου της Αυραν.
Και το οριον απο της θαλασσης θελει εισθαι Ασαρ-εναν, το οριον της Δαμασκου, και το βορειον το κατα βορραν, και το οριον της Αιμαθ. Και τουτο ειναι το βορειον πλευρον. 18 Το δε ανατολικον πλευρον θελετε μετρησει απο Αυραν και απο Δαμασκου και απο Γαλααδ και απο της γης του Ισραηλ κατα τον Ιορδανην, απο του οριου προς την θαλασσαν την ανατολικην. Και τουτο ειναι το ανατολικον πλευρον. 19 Το δε δυτικον πλευρον θελει εισθαι η μεγαλη θαλασσα απο του οριου, εωσου ελθη τις κατεναντι της Αιμαθ. Τουτο ειναι το δυτικον πλευρον. 20 Ουτω θελετε διαφορον θελετε διαιρεσει την γην ταυτην μεταξυ σας κατα τας φυλας του Ισραηλ. 21 Και θελετε κληρωσει αυτην εις εαυτους δια κληρονομιαν, μετα των ξενων των παροικουντων μεταξυ σας, οσοι γεννησωσιν υιους εν μεσω σας· και θελουσιν εισθαι εις εαυτους ως αυτοχθονες μεταξυ των υιων Ισραηλ· θελουσιν εχει μεθ' υμων κληρονομιαν μεταξυ των φυλων Ισραηλ. 22 Και εις την τινα φυλην παροικη ο ξενος, εκει θελετε δωσει εις αυτου την κληρονομιαν αυτου, λεγει Κυριος ο Θεος.

Chapter 48

1 Ταυτα δε ειναι τα ονοματα των φυλων· απο του βορειου ακρου, κατα την οδον της Εθλων, καθως υπαγει τις εις Αιμαθ, Ασαρ-εναν, το οριον της Δαμασκου προς βορραν, κατα το μερος της Αιμαθ· και ταυτα ειναι το ανατολικον αυτου πλευρον και το δυτικον· του Δαν, εν μεριδιον. 2 Και πλησιον του οριου του Δαν, απο του ανατολικου πλευρου εως του δυτικου πλευρου, του Ασηρ, εν. 3 Και πλησιον του οριου του Ασηρ, απο του ανατολικου πλευρου εως του δυτικου πλευρου, του Νεφθαλι, εν. 4 Και πλησιον του οριου του Νεφθαλι, απο του ανατολικου πλευρου εως του δυτικου πλευρου, του Μανασση, εν. 5 Και πλησιον του οριου του Μανασση, απο του ανατολικου πλευρου εως του δυτικου πλευρου, του Εφραιμ, εν. 6 Και πλησιον του οριου του Εφραιμ, απο του ανατολικου πλευρου εως του δυτικου πλευρου, του Ρουβην, εν. 7 Και πλησιον του οριου του Ρουβην, απο του ανατολικου πλευρου εως του δυτικου πλευρου, του Ιουδα, εν. 8 Και πλησιον του οριου του Ιουδα, απο του ανατολικου πλευρου εως του δυτικου πλευρου, θελει εισθαι το μεριδιον, το οποιον θελετε αφιερωσει απο εικοσιπεντε χιλιαδων καλαμων εις πλατος, κατα δε το μηκος ως εν των αλλων μεριδιων, απο του ανατολικου πλευρου εως του δυτικου πλευρου· και το αγιαστηριον θελει εισθαι εν μεσω αυτου. 9 Η μερις, την οποιαν θελετε αφιερωσει εις τον Κυριον, θελει εισθαι απο εικοσιπεντε χιλιαδων καλαμων εις πλατος, κατα το μηκος ως εν των αλλων μεριδιων, το αγιαστηριον του Κυριου θελει εισθαι εν μεσω αυτου. 10 Και δι' αυτους, δια τους ιερεις, θελει εισθαι αυτη η αγια μερις, προς βορραν εικοσιπεντε χιλιαδων κατα μηκος και προς δυσμας δεκα χιλιαδων κατα πλατος και προς ανατολας δεκα χιλιαδων κατα πλατος και προς νοτον εικοσιπεντε χιλιαδων κατα μηκος και το αγιαστηριον του Κυριου θελει εισθαι εν μεσω αυτου. 11 Αυτη θελει εισθαι δια τους Ιερεις· καθιερωθεντας, εκ των υιων Σαδωκ, τους φυλαξαντας την φυλακην μου, τους μη αποπλανηθησαν εις την αποπλανησιν των υιων Ισραηλ, καθως απεπλανησαν οι Λευιται. 12 Και αυτη η αφιερωθεισα μερις της γης θελει εισθαι εις αυτους.
αγιωτάτη, πλησίον του ορίου των Λευιτών. 13 Καὶ πλησίον του ορίου των ιερεών θελούσι πλησίον του ορίου των Λευιτών είχε οι Λευιταί εικοσιπέντε χιλιάδας κατά μήκος καὶ δεκα χιλιάδας κατά πλάτος. 14 Καὶ δὲν θέλουσι πωλήσει εξ αυτού οὐδὲ θελουσιν αλλαξεῖ οὐδὲ θελουσιν απαλλοτριώσει τα πρωτογενή της γῆς· διὸ τι εἶναι αγιόν εἰς τὸν Κυρίον. 15 Αἱ δὲ πεντάχιλιας αἱ περισσεύουσα εἰς τὸ πλάτος αὐτοῦ θέλουσιν εἰσθαῖν τοποὶ βεβηλοὶ διὰ τὴν πολιν, πρὸς κατοικήσιν καὶ διὰ προαστείας. 16 Καὶ τὰ προαστεία τῆς πόλεως θέλουσιν εἰσθαῖν τὰ μέτρα αὐτῆς· τὸ βορεῖον πλευρὸν τεσσάρες χιλιάδες καὶ πεντακόσιας κατὰ τὸ ανατολικὸν πλευρὸν τεσσάρες χιλιάδες καὶ πεντακόσιας καὶ τὸ δυτικὸν πλευρὸν τεσσάρες χιλιάδες καὶ πεντακόσιας. 17 Καὶ τὰ διακοσία πεντε χιλιαδες αἰ εἰς τὸ πλάτος αὐτοῦ, εἰσθαῖν τοποὶ βεβηλοὶ διὰ τὴν πολιν, πρὸς κατοικήσιν καὶ διὰ προαστείας. 18 Καὶ τὰ διακοσία πεντε χιλιαδες αἰ εἰς τὸ πλάτος αὐτοῦ, εἰσθαῖν τοποὶ βεβηλοὶ διὰ τὴν πολιν, πρὸς κατοικήσιν καὶ διὰ προαστείας. 19 Καὶ οἱ υπηρετοῦσι τὴν πολιν θέλουσιν ὑπηρετεῖν αὐτὴν εἰκοσιπεντε χιλιάδων μετά εἰκοσιπεντε χιλιάδων· τετραγωνόν θελετε αφιερωσει τὸν αγιαν μερις, καὶ τὸ επιλοιπὸν κατὰ μήκος τοῦ συνεχομενον, δεκα χιλιαδες πρὸς ανατολας καὶ δεκα χιλιαδες πρὸς δυσμας· καὶ θελει συνεχεσθαι μετα τῆς αγίας μεριδος, καὶ τα γεννηματα αὐτου θελουσιν εἰσθαῖν δια τροφην των υπηρετουντων την πολιν. 20 Καὶ οἱ υπηρετοῦσι τὴν πολιν θέλουσιν ὑπηρετεῖν αὐτὴν εἰκοσιπεντε χιλιάδων μετα εἰκοσιπεντε χιλιάδων· τετραγωνόν θελετε αφιερωσει τὴν αγίαν μερις, καὶ τὸ επιλοιπὸν κατὰ μήκος τοῦ συνεχομενον μετα τῆς αγίας μεριδος, δεκα χιλιαδες πρὸς ανατολας καὶ δεκα χιλιαδες πρὸς δυσμας· καὶ θελει συνεχεσθαι μετα τῆς αγίας μεριδος, καὶ τα γεννηματα αὐτου θελουσιν εἰσθαῖν δια τροφην των υπηρετουντων την πολιν.
και πεντακοσια μετρα, και τρεις πυλαι· η πυλη του Συμεων μια, η πυλη του Ισσαχαρ μια, η πυλη του Ζαβουλων μια. 34 Κατα το δυτικον πλευρον τεσσαρες χιλιαδες και πεντακοσια· αι πυλαι αυτων τρεις· η πυλη του Γαδ μια, η πυλη του Ασηρ μια, η πυλη του Νεφθαλι μια. 35 Η περιφερεια πτο δεκακοτω χιλιαδων μετρων. Και το ονομα της πολεως απ' εκεινης της ημερας θελει εισθαι, Ο Κυριος εκει.

Daniel

Chapter 1

1 Εν τω τριτω ετει της βασιλειας του Ιωακειμ, βασιλεως του Ιουδα, ηλθε Ναβουχοδονοσσορ ο βασιλευς της Βαβυλωνος εις Ιερουσαλημ και επολιορκησεν αυτην. 2 Και παρεδωκε εις την χειρα αυτου τον Ιωακειμ, βασιλεα του Ιουδα, και μερος των σκευων του οικου του Θεου· και εφερεν αυτα εις γην Σεννααρ, εις τον οικον του θεου αυτου· και εισηγαγε τα σκευη εις το θησαυροφυλακιον του θεου αυτου. 3 Και ειπεν ο βασιλευς προς τον Ασφεναζ τον αρχιευνουχον αυτου, να φερη εκ των υιων Ισραηλ και εκ του σπερματος του βασιλικου και εκ των αρχοντων νεανισκους μη εχοντας μηδενα μωμον και ωραιους την οψιν και νοημονας εν παση σοφια και ειδημονας πασης γνωσεως και εχοντας φρονησιν και δυναμενους να ιστανται εν τω παλατιω του βασιλεως και να διδασκη αυτους τα γραμματα και την γλωσσαν των Χαλδαιων. 5 Και διεταξεν εις αυτους ο βασιλευς καθημερινην μεριδα απο των βασιλικων εδεσματων και απο του οινου, τον οποιον αυτος επινε· και αφου ανατραφωσι τρια ετη, να ιστανται μετα ταυτα ενωπιον του βασιλεως. 6 Και μεταξυ τουτων ησαν, εκ των υιων Ιουδα, Δανιηλ, Ανανιας, Μισαηλ και Αζαριας· εις τους οποιους ο αρχιευνουχος επεθηκεν ονοματα· και τον μεν Δανιηλ ωνομασε Βαλτασασαρ· τον δε Ανανιαν Σεδραχ· τον δε Μισαηλ Μισαχ· και τον Αζαριαν Αβδε-νεγω. 8 Αλλ' ο Δανιηλ εβαλεν εν τη καρδια αυτου να μη μιανθη απο των εδεσματων του βασιλεως ουδε απο του οινου τον οποιον εκεινος επινε· δια τουτο παρεκαλεσε τον αρχιευνουχον να μη μιανθη. 9 Και εκαμεν ο Θεος τον Δανιηλ να ευρη χαριν και ελεος ενωπιον του αρχιευνουχου. 10 Και ειπεν ο αρχιευνουχος προς τον Δανιηλ, Εγω φοβουμαι τον κυριον μου τον βασιλεα, οστις διεταξε το φαγητον σας και το ποτον σας, μηποτε ιδη τα προσωπα σας σκυθρωποτερα παρα των νεανισκων του συνομηλικων σας, και ενοχοποιησητε την κεφαλην μου εις τον βασιλεα. 11 Και ειπεν ο Δανιηλ προς τον Αμελσαρ, τον οποιον ο αρχιευνουχος κατεστησεν επι τον Δανιηλ, τον Ανανιαν, τον Μισαηλ και τον Αζαριαν, 12 Δοκιμασον, παρακαλω, τους δουλους σου δεκα ημερας και ας δοθωσιν εις ημας οσπρια να τρωγωμεν και υδωρ να πινωμεν· 13 επειτα ας θεωρηθωσι τα προσωπα ημων ενωπιον σου και το προσωπο των νεανισκων, ειτινες τρωγουσιν απο των εδεσματων του βασιλεως· και οπως ιδης, καμε με τους δουλους σου. 14 Και εισηκουσεν αυτων εις τουτο το πραγμα και εδοκιμασεν αυτους δεκα ημερας. 15 Και μετα το τελος των δεκα ημερων τα προσωπα αυτων εφανησαν ωραιοτερα και
παχυτέρα εἰς τὴν σάρκα παρὰ παντῶν τῶν νεανισκών, οίτινες ετρωγον τὰ εδεσματα τοῦ βασιλέως. 16 Καὶ αφηρεῖ ο Ἀμελσάρ τὸ φαγητὸν αὐτῶν καὶ τὸν οἶνον τὸν οποῖον επρέπε νὰ πῖνωσι καὶ εἰδὲν εἰς αὐτοὺς ὁσπριά. 17 Καὶ εἰς τοὺς τεσσαράς τούτους νεανισκοὺς εδώκεν ο Θεὸς γνώσιν καὶ συνέσιν εἰς πασάν μαθῆσιν καὶ σοφίαν, καὶ κατέστησε τὸν Δανιῆλ νοημόνα εἰς πασάν ορασιν καὶ ενυπνιον. 18 Καὶ εἰς τὸ τελεῖ τῶν ἡμερῶν, οτὲ ο βασιλεὺς εἰπε ἀπασχολεῖσθαι αὐτοὺς, ὁ ἀρχιεὐνουχὸς εἰσήξεν αὐτοὺς ενυπνιον τοῦ Ναβουχοδόνοσορ. 19 Καὶ ἐλαλήσε μὲ' αὐτῶν ο βασιλεὺς καὶ δὲν εὑρέθη μεταξὺ παντῶν αὐτῶν ομοίος τοῦ Δανιῆλ, τοῦ Ανανία, τοῦ Μισαήλ καὶ τοῦ Αζάρια, καὶ ισταντο ενυπνιον τοῦ βασιλεὺς. 20 Καὶ εἰς πᾶσαν υποθεσιν σοφιας καὶ νοησεως, περὶ τῆς οποίας ο βασιλευς ἐρωτήσε αὐτοὺς, εὑρηκεν αὐτοὺς δεκαπλασιον μεγατέρους παρὰ πᾶσας τις μαγους καὶ επαοιδους, ὁσοι ἦσαν εἰς πᾶσαν το βασιλεων αὐτου. 21 Καὶ διεμενεν ο Δανιῆλ ουτως εως του πρωτου ετους Κυρου του βασιλεως.

Chapter 2

1 Καὶ εἰς τὸ δεύτερον εὐτερον ετῆς τῆς βασιλείας ο Ναβουχοδόνοσορ, ο Ναβουχοδόνοσορ ευπνιασθη ενυπνια, καὶ ἐταραξθη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ ὁ υπνός αὐτοῦ ἐφυγεν απ’ αὐτοῦ. 2 Καὶ εἶπεν ο βασιλεύς καὶ ἐκείνη συνεβουλευθησαν ἐνυπνατο ισταντο εἰς τὸ νὰ φανερωσουσι πρὸς τὸν βασίλεα τοῦ ενυπνιον. Η ἐνυπνα τοῦ βασιλεως αὐτοῦ καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐταραξθη τὸ πνεῦμα μου καὶ ἐταραξθη τὸ πνεῦμα μου εἰς τὸ νὰ φανερωσω το ενυπνιον καὶ τὴν ερμηνείαν αὐτοῦ. 4 Καὶ εἶπον τοις Χαλδαιοις εἰς τὸν αἰώνα· εἰπε τὸ ενυπνιον πρὸς τοὺς δοῦλους σου καὶ ημεις θελουμεν φανερωσει την ερμηνειαν την ερμηνειαν του βασιλεως. 5 Ο βασιλευς απεκριθη καὶ εἶπεν πρὸς τοὺς Χαλδαιους, τὸ πρᾶγμα διεφυγεν απ' ἐμοῦ· εὰν δὲν καμητε γνωστον εἰς ἐμε τὸ ενυπνιον καὶ τὴν ερμηνειαν αὐτοῦ, θελετε καταμελισθη καὶ αἱ οἰκια σας θελουσι γεινει κοπρωνες· 6 ἀλλ' εὰν φανερωσητε τὸ ενυπνιον καὶ τὴν ερμηνειαν αὐτοῦ, θελετε λαβει παρ' ἐμοι δωρα καὶ αμοιβας καὶ τιμην μεγαλην· τὸ ενυπνιον λοιπον καὶ τὴν ερμηνειαν αὐτοῦ φανερωσατε εἰς ἐμε. 7 Απεκριθησαν εκ δευτερου καὶ εἰπον, ἀς εἰπη ο βασιλευς τὸ ενυπνιον πρὸς τοὺς δοῦλους αὐτοῦ καὶ ημεις θελουμεν φανερωσει την ερμηνειαν αὐτοῦ· 8 Ο βασιλευς ἀπεκριθη καὶ εἶπεν πρὸς τοὺς Χαλδαιους, τὸ πράγμα διεφυγεν απ' ἐμοῦ· εὰν δὲν καμητε γνωστον εἰς ἐμε τὸ ενυπνιον, αὐτὴ μοι ἡ αποφασις εἰναι δια σας· διὸ καὶ ημεις θελουμεν φανερωσει την ερμηνειαν αὐτοῦ.
ο βασιλεὺς καὶ ωργισθη σφοδρα καὶ εἰπε να απολεσωσι παντας τους σοφους της Βαβυλωνος. 13Και εξηλθεν η αποφασις και οι σοφοι εθανατονοντο· εζητησαν δε και τον Δανιηλ και τους συντροφους αυτου, δια να θανατωσωσιν αυτους. 14Και απεκριθη ο Δανιηλ μετα φρονησεως και σοφιας προς τον Αριωχ τον αρχισωματοφυλακα του βασιλεως, οστις εξηλθε δια να θανατωση τους σοφους της Βαβυλωνος, 15απεκριθη και ειπε προς τον Αριωχ, τον αρχοντα του βασιλεως, Δια τι η βιαια αυτη αποφασις παρα του βασιλεως; Και ο Αριωχ εφανερωσε το πραγμα προς τον Δανιηλ. 16Και εισηλθεν ο Δανιηλ και παρεκαλεσε τον βασιλεα να δωση καιρον εις αυτον και ηθελε φανερωσει την ερμηνεια προς τον βασιλεα. 17Και υπηγεν ο Δανιηλ εις τον οικον αυτου και εγνωστοποιησε το πραγμα προς τον Ανανιαν, προς τον Μισαηλ και προς τον Αζαριαν, τους συντροφους αυτου, δια να ζητησωσιν ελεος παρα του Θεου του ουρανου περι του μυστηριου τουτου, ωστε να μη απολεσθη ο Δανιηλ και οι συντροφοι αυτου μετα των επιλοιπων σοφων της Βαβυλωνος. 18Αυτος αποκαλυπτει τα βαθεα και τα κεκρυμμενα· γνωριζει τα εν τω σκοτει και το φως κατοικει μετ' αυτου. 19Σε, Θεε των πατερων μου, ευχαριστω και σε δοξολογω, οστις μοι εδωκας σοφιαν και δυναμιν, και εκαμες γνωστον εις εμε ο, τι εδεηθημεν παρα σου. Διοτι συ εκαμες γνωστην εις ημας του βασιλεως την υποθεσιν. 20Υπηγε λοιπον ο Δανιηλ προς τον Αριωχ, τον οποιον ο βασιλευς διεταξε να απολεση τους σοφους της Βαβυλωνος· υπηγε και ειπε προς αυτον ουτω· Μη απολεσης τους σοφους της Βαβυλωνος· εισαξον με ενωπιον του βασιλεως και εγω θελω φανερωσει την ερμηνειαν προς τον βασιλεα. 21Και εισηξεν ο Αριωχ μετα σπουδης τον Δανιηλ ενωπιον του βασιλεως και ειπε προς αυτον ουτως, Ευρηκα ανδρα εκ των υιων της αιχμαλωσιας του Ιουδα, οστις θελει φανερωσει την ερμηνειαν εις τον βασιλεα. 22Απεκριθη ο βασιλευς και ειπε προς τον Δανιηλ, του οποιου το ονομα ητο Βαλτασασαρ, Εισαι ικανος να φανερωσης προς εμε το ενυπνιον το οποιον ειδον και την ερμηνειαν αυτου; 23Επεκριθη ο Δανιηλ ενωπιον του βασιλεως και ειπε, Το μυστηριον, περι του οποιου ο βασιλευς επερωτα, δεν δυνανται σοφοι, επαοιδοι, μαγοι, μαντεις, να φανερωσωσι προς τον βασιλεα· αλλ' ειναι Θεος εν τω ουρανω, οστις αποκαλυπτει μυστηρια και καμνει γνωστον εις τον βασιλεα Ναβουχοδονοσορ, τι μελλει γενεσθαι εν ταις εσχαταις ημεραις. Το ενυπνιον σου και αι ορασεις της κεφαλης σου επι της κλινης σου ειναι αυται· βασιλευ, οι διαλογισμοι σου ανεβησαν εις τον νουν σου επι του τι μελλει γενεσθαι μετα ταυτα· και ο αποκαλυπτων μυστηρια εκαμε γνωστον εις τι μελλει γενεσθαι. Πλην οσον το κατ' εμε, το μυστηριον τουτο δεν απεκαλυφθη προς εμε δια σοφιας, την οποιαν εχω εγω μαλλον παρα παντας τους ζωντας, αλλα δια να φανερωθη η ερμηνεια προς τον βασιλεα και δια να γνωρισης τους διαλογισμους της καρδιας σου. Συ, βασιλευ, εθεωρεις και ιδου, εικων μεγαλη· εξαισιος ητο εκεινη η εικων και υπεροχος η λαμψις αυτης, ισταμενης ενωπιον σου, και η μορφη αυτης φοβερα. Η κεφαλη της εικονος εκεινος εκεινης ήτο εκ χρυσου και κοιλια αυτης και μηροι αυτης εκ χαλκου, το στηθος αυτης και οι βραχιονες αυτης εξ αργυρου, η κοιλια αυτης και οι μηροι αυτης εκ χαλκου,
33 οι ποδες αυτης μερος μεν εκ σιδηρου, μερος δε εκ πηλου. 34 Εθεωρεις εωσου απεκοπη λιθος ανευ χειρων, και εκτυπησε την εικονα επι τους ποδας αυτης τους εκ σιδηρου και πηλου και κατεσυντριψεν αυτους. 35 Τοτε ο σιδηρος, ο πηλος, ο χαλκος, ο αργυρος και ο χρυσος κατεσυντριφθησαν ομου και εγειναν ως λεπτον αχυρον αλωνιου θερινου· και ο ανεμος εσηκωσεν αυτα και ουδεις τοπος ευρεθη αυτων· ο δε λιθος ο κτυπησας την εικονα εγεινεν ορος μεγα και εγεμισεν ολην την γην. 36 Τουτο ειναι το ενυπνιον· και την ερμηνειαν αυτου θελομεν ειπει ενωπιον του βασιλεως. 37 Συ, βασιλευ, εισαι βασιλευς βασιλεων· διοτι ο Θεος του ουρανου εδωκεν εις σε βασιλειαν, δυναμιν και ισχυν και δοξαν. 38 Και παντα τοπον, οπου κατοικουσιν οι υιοι των ανθρωπων, τα θηρια του αγρου και τα πετεινα του ουρανου, εδωκεν εις την χειρα σου και κατεστησε κυριον επι παντων τουτων· συ εισαι η κεφαλη εκεινη η χρυση. 39 Και μετα σε θελει αναστηθη αλλη βασιλεια κατωτερα σου και τριτη αλλη βασιλεια εκ χαλκου, ητις θελει κυριευσει επι πασης της γης. 40 Και τεταρτη βασιλεια θελει σταθη ισχυρα ως ο σιδηρος· καθως ο σιδηρος κατακοπτει και καταλεπτυνει τα παντα· μαλιστα καθως ο σιδηρος ο συντριβων τα παντα, ουτω θελει κατακοπτει και κατασυντριβει. 41 Περι δε του ότι ειδες τους ποδας και τους δακτυλους, μερος μεν εκ πηλου κεραμεως, μερος δε εκ σιδηρου, θελει εισθαι βασιλεια διηρημενη· πλην θελει μενει τι εν αυτη εκ της δυναμεως του σιδηρου, καθως ειδες τον σιδηρον αναμεμιγμενον μετα αργιλλωδους πηλου. 42 Και καθως οι δακτυλοι των ποδων ησαν μερος εκ σιδηρου και μερος εκ πηλου, ουτως η βασιλεια θελει εισθαι κατα μερος ισχυρα και κατα μερος ευθραυστος. 43 Και εν ταις ημεραις των βασιλεων εκεινων, θελει αναστησει ο Θεος του ουρανου βασιλειαν, ητις εις τον αιωνα δεν θελει φθαρη· και η βασιλεια αυτη δεν θελει περασει εις αλλον λαον. 44 Και καθως ειδες τον σιδηρον αναμεμιγμενον μετα του αργιλου πηλου, ουτω θελουσιν αναμιχθη δια σπερματος ανθρωπων· πλην δεν θελουσιν εισθαι κεκολλημενοι ο εις μετα του αλλου, καθως ο σιδηρος δεν μιγνυεται μετα του πηλου. 45 Και καθως οι δακτυλοι των ποδων ησαν μερος εκ σιδηρου και μερος εκ πηλου, ουτως η βασιλεια θελει εισθαι κατα μερος ισχυρα και κατα μερος ευθραυστος. 46 Και εν ταις ημεραις των βασιλεων εκεινων, θελει αναστησει ο Θεος του ουρανου βασιλειαν, ητις εις τον αιωνα δεν θελει φθαρη· και η βασιλεια αυτη δεν θελει διατηρηθη· και η βασιλεια αυτη δεν θελει εισθαι βασιλεια διηρημενη· πλην θελει εισθαι κατα μερος ισχυρα και κατα μερος ευθραυστος. 47 Και εν ταις ημεραις των βασιλεων εκεινων, θελει αναστησει ο Θεος του ουρανου βασιλειαν, ητις εις τον αιωνα δεν θελει φθαρη· και η βασιλεια αυτη δεν θελει εισθαι κατα μερος ισχυρα και κατα μερος ευθραυστος. 48 Και εν ταις ημεραις των βασιλεων εκεινων, θελει αναστησει ο Θεος του ουρανου βασιλειαν. 49 Και καθως ειδες τον σιδηρον αναμεμιγμενον μετα του αργιλου πηλου, ουτω θελουσι την ερμηνειαν αυτου θελουσιν αναμιχθη δια σπερματος ανθρωπων· πλην δεν θελουσι να αναμιχθη μετα του αλλου, καθως ο σιδηρος δεν μιγνυεται μετα του πηλου. 50 Και εν ταις ημεραις των βασιλεων εκεινων, θελει αναστησει ο Θεος του ουρανου βασιλειαν, ητις εις τον αιωνα δεν θελει φθαρη· και η βασιλεια αυτη δεν θελει εισθαι κατα μερος ισχυρα και κατα μερος ευθραυστος. 51 Και εν ταις ημεραις των βασιλεων εκεινων, θελει αναστησει ο Θεος του ουρανου βασιλειαν, ητις εις τον αιωνα δεν θελει φθαρη· και η βασιλεια αυτη δεν θελει εισθαι κατα μερος ισχυρα και κατα μερος ευθραυστος.
Chapter 3

1Ναβουχοδόνοσορ ο βασιλεύς εκαμεν εικονα χρυσην, το υψος αυτης εξηκον τη πεδιαδι Δουρα, εν τη επαρχια της Βαβυλωνος. 2Και απεστειλε Ναβουχοδόνοσορ ο βασιλευς να συναξη τους σατραπας, τους διοικητας και τους τοπαρχας, τους κριτας, τους θησαυροφυλακας, τους συμβουλους, τους νομοδιδασκαλους και παντας τους αρχοντας των επαρχιων, δια να ελθωσιν εις τα εγκαινια της εικονος, την οποιαν εστησε Ναβουχοδόνοσορ ο βασιλευς. 3Και οι σατραπαι, οι διοικηται και οι τοπαρχαι, οι κριται, οι θησαυροφυλακες, οι συμβουλες, οι νομοδιδασκαλοι και παντες οι αρχοντες των επαρχιων συνηχθησαν εις τα εγκαινια της εικονος, την οποιαν εστησε Ναβουχοδόνοσορ ο βασιλευς· 4Και κηρυξ εβοα μεγαλοφωνως, Εις εσας προστατευεται, λαοι, εθνη και γλωσσαι, καθ' ην ωραν ακουσητε τον ηχον της σαλπιγγος, της συριγγος, της κιθαρας, της σαμβυκης, του ψαλτηριου, της συμφωνιας και παντος ειδους μουσικης, πεσοντες προσκυνησατε την εικονα την χρυσην, την οποιαν εστησε Ναβουχοδόνοσορ ο βασιλευς· 5και οστις δεν πεση και προσκυνηση, την αυτην ωραν θελει ριφθη εις το μεσον της καμινου του πυρος της καιομενης. 6Δια τουτο οτε ηκουσαν παντες οι λαοι τον ηχον της σαλπιγγος, της συριγγος, της κιθαρας, της σαμβυκης, του ψαλτηριου και παντος ειδους μουσικης, πιπτοντες παντες οι λαοι, τα εθνη και αι γλωσσαι προσεκυνουν την εικονα την χρυσην, την οποιαν εστησε Ναβουχοδόνοσορ ο βασιλευς. 7Χαλδαιοι δε τινες προσηλθον τοτε και διεβαλον τους Ιουδαιους· 8και ειπον λεγοντες προς τον βασιλεα Ναβουχοδονοσορ, Βασιλευ, ζηθι εις τον αιωνα. 9Συ, βασιλευ, εξεδωκας προσταγμα, πας ανθρωπος, οστις ακουση τον ηχον της σαλπιγγος, της συριγγος, της κιθαρας, της σαμβυκης, του ψαλτηριου και παντος ειδους μουσικης, να πεση και να προσκυνηση την εικονα την χρυσην· 10και οστις δεν προσκυνηση, να ριφθη εις το μεσον της καμινου του πυρος της καιομενης. 11Ειναι ανδρες τινες Ιουδαιοι, τους οποιους κατεστησας επι τας υποθεσεις της επαρχιας της Βαβυλωνος, ο Σεδραχ, ο Μισαχ και ο Αβδε-νεγω· ουτοι οι ανθρωποι, βασιλευ, δεν σε εσεβασθησαν· τους θεους σου δεν λατρευουσι και την εικονα την χρυσην, την οποιαν εστησες, δεν προσκυνουσι. 12Τοτε ο Ναβουχοδόνοσορ μετα θυμου και οργης προσεταξε να φερωσι τον Σεδραχ, Μισαχ και Αβδε-νεγω. Και εφεραν τους ανθρωπους τουτους ενωπιον του βασιλεως. 13Και αποκριθεις ο Ναβουχοδόνοσορ ειπε προς αυτους, Τωοντι, Σεδραχ, Μισαχ και Αβδε-νεγω, τους θεους μου δεν λατρευετε και την εικονα την χρυσην, την οποιαν εστησας, δεν προσκυνετε; 14Και αποκριθεις ο Ναβουχοδόνοσορ ειπε προς αυτους, Τωοντι, Σεδραχ, Μισαχ και Αβδε-νεγω, τους θεους μου δεν λατρευετε και την εικονα την χρυσην, την οποιαν εστησας, δεν προσκυνετε; 15τωρα λοιπον εαν ηςθε ετοιμοι, οποταν ακουσητε τον ηχον της σαλπιγγος, της συριγγος, της κιθαρας, της σαμβυκης, του ψαλτηριου και παντος ειδους μουσικης, να πεσητε και να προσκυνησητε την εικονα την χρυσην· εαν ομως δεν προσκυνησητε, θελετε ριφθη την αυτην ωραν εις το μεσον της καμινου του πυρος της καιομενης· και τις ειναι εκεινος ο Θεος, οστις θελει σας ελευθερωσει εκ των χειρων μου; 16Απεκριθησαν ο Σεδραχ, ο Μισαχ και ο Αβδε-νεγω και ειπον προς τον βασιλεα, Ναβουχοδόνοσορ, ημεις δεν εχομεν χρεια να σοι αποκριθωμεν περι του πραγματος τουτου. 17Εαν ηναι ουτως, ο Θεος ημων, τον οποιον ημεις λατρευομεν, ειναι δυνατος να μας ελευθερωση εκ της
καμινου του πυρος της καιομενης· και εκ της χειρος σου, βασιλευ, θελει μας ελευθερωσει. 18 Αλλα και αν ουχι, ας ηναι γνωστον εις σε, βασιλευ, οτι τους θεους σου δεν λατρευομεν και την εικονα την χρυσην, την οποιαν εστησας, δεν προσκυνουμεν. 
20 Και προσεταξε τους δυνατωτερους ανδρας του στρατευματος αυτου να δεσωσι τον Σεδραχ, Μισαχ και Αβδε-νεγω, και να ριψωσιν αυτους εις την καμινον του πυρος της καιομενην. 
21 Τοτε οι ανδρες εκεινοι εδεθησαν μετα των σαλβαριων αυτων, των τιαρων αυτων και των περικνημιδων αυτων και των αλλων ενδυματων αυτων και ερριφθησαν εις το μεσον της καμινου του πυρος της καιομενης. 
22 Επειδη δε η προσταγη του βασιλεως ητο κατεπειγουσα και η καμινος εξεκαυθη εις υπερβολην, η φλοξ του πυρος εθανατωσε τους ανδρας εκεινους, οιτινες εσηκωσαν τον Σεδραχ, Μισαχ και Αβδε-νεγω.
23 Ουτοι δε οι τρεις ανδρες, ο Σεδραχ, Μισαχ και Αβδε-νεγω, επεσον δεμενοι εις το μεσον της καμινου του πυρος της καιομενης.
24 Ο δε Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς εξεπλαγη και σηκωθεις μετα σπουδης ελαλησε και ειπεν προς τους μεγιστανας αυτου, δεν ερριψαμεν τρεις ανδρας δεδεμενους εις το μεσον του πυρος; οι δε απεκριθησαν και ειπον προς τον βασιλεα, Αληθως, βασιλευ.
25 Και αποκριθεις ειπεν, Ιδου, εγω βλεπω τεσσαρας ανδρας λελυμενους, περιπατουντας εν μεσω του πυρος, και βλαβη δεν ειναι εις αυτους, και η οψις του τεταρτου ειναι ομοια με Υιον Θεου.
26 Τοτε πλησιασας ο Ναουχοδονοσορ εις το στομα της καμινου του πυρος της καιομενης ελαλησε και ειπε, Σεδραχ, Μισαχ και Αβδε-νεγω, δουλοι του Θεου του Υψιστου, εξελθετε και ελθετε. Τοτε ο Σεδραχ, Μισαχ και Αβδε-νεγω εξηλθον εκ μεσου του πυρος.
27 Και συναχθεντες οι σατραπαι, οι διοικηται και οι τοπαρχαι και οι μεγιστανες του βασιλεως ειδον τους ανδρας τουτους, οτι επι των σωματων αυτων το πυρ δεν ισχυσε και θριξ της κεφαλης αυτων δεν εκαη και τα σαλβαρια αυτων δεν παρηλλαξαν ουδε οσμη πυρος επερασεν επ' αυτους. 
28 Τοτε ελαλησεν ο Ναβουχοδονοσορ και ειπεν, Ευλογητος ο Θεος του Σεδραχ, Μισαχ και Αβδε-νεγω, ουτως απεστειλε τον αγγελον αυτου και ηλευθερωσε τους δουλους αυτου, οιτινες ηλπισαν επ' αυτον και παρηκουσαν τον λογον του βασιλεως και παρεδωκαν τα σωματα αυτων, δια να μη λατρευσωσι μηδε να ελευθερωσιν αλλον θεον εκτος του Θεου αυτων. 
29 Δια τοτε εκεινους οι οικιαι αυτων θελουσι γεινει κοπρωνες· διοτι αλλος Θεος δεν ειναι δυναμενος να ελευθερωση ουτω.
30 Τοτε ο βασιλευς προεβιβασε τον Σεδραχ, Μισαχ και Αβδε-νεγω εις την επαρχιαν της Βαβυλωνος.

Chapter 4

1 Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς, προς παντας τους λαους, εθνη και γλωσσας τους κατοικουντας επι πασης της γης· Ειρηνη ας πληθυνθη εις εσας.
αυτοῦ· καὶ ποσον ἱσχυρα τα θαυμασια αυτου· η βασιλεια αυτου ειναι βασιλεια αιωνιος και η εξουσια αυτου εις γενεαν και γενεαν. 4Έγω ο Ναβουχοδονοσορ ημην αναπαυομενος εν τω σικω μου και ακμαζων εν τω παλατιω μου. 5Ειδον ενυπνιον, το οποιον με κατεπληξε, και οι διαλογισμοι μου επι της κλινης μου και αι ορασεις της κεφαλης μου με εταραξαν. 6Δια τουτο εξεδωκα προσταγμα να εισαχθωσιν ενωπιον μου παντες οι σοφοι της Βαβυλωνος, δια να φανερωσωσι εις εμε την ερμηνειαν του ενυπνιου. 7Τοτε εισηλθον οι μαγοι, οι επαοιδοι, οι Χαλδαιοι και οι κρατητες και εγω ειπα το ενυπνιον εμπροσθεν αυτων, αλλα δεν μοι εφανερωσαν την ερμηνειαν αυτου. 8Υστερον δε ηλθεν ο Δανιηλ ενωπιον μου, του οποιου το ονομα ητο Βαλτασασαρ κατα το ονομα του Θεου μου, και εις τον ανθρωπον εμεινεν και παντες οι σοφοι του βασιλειου μου, και εις τον ενυπνιον ειναι το πνευμα των αγιων θεων· και εμπροσθεν τουτου ειπα το ενυπνιον, λεγων, 9Βαλτασασαρ, αρχων των μαγων, επειδη εγνωρισα οτι το πνευμα των αγιων θεων ειναι εν σοι, και ουδεν κρυπτον ειναι δυσκολον εις σε. 10Τοτε εισηλθον οι Μαγοι, οι Χαλδαιοι και οι Μαντεις· και ειπα το ενυπνιον εμπροσθεν αυτων, αλλα δεν μοι εφανερωσαν την ερμηνειαν αυτου. 11Τον Τελευτα το ενυπνιον ειδον εγω ο Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς· και συ, Βαλτασασαρ, ειπε την ερμηνειαν αυτου· διοτι παντες οι σοφοι του βασιλειου μου δεν ειναι ικανοι να φανερωσωσι προς εμε την ερμηνειαν του ενυπνιου αυτου. 12Το δενδρον εμεγαλυνθη και ενεδυναμωθη και το υψος αυτου εφθανεν εως του ουρανου, και η θεα αυτου εως των περατων πασης της γης. 13Τα φυλλα αυτου ησαν ωραια και ο καρπος αυτου πολυς και εν αυτω τροφη παντων· υπο την σκιαν αυτου ανεπαυοντο τα θηρια του αγρου, και εν τοις κλαδοις αυτου κατεσκηνουν τα πετεινα του ουρανου, και εξ αυτου ετρεφετο πασα σαρξ. 14Τον Δενδρον αυτου κοπασαν και αποκοπασαν τους κλαδους αυτου· εκτιναξατε τα φυλλα αυτου και διασκορπισατε τον καρπον αυτου. 15Το στελεχος ομως των ριζων αυτου αφησατε εν τη γη, και τον δεσμον σιδηρουν και χαλκουν, εν τω τρυφερω χορτω του αγρου· και θελει βρεχεσθαι με την δροσον του ουρανου και η μερις αυτου θελει εισθαι μετα των θηριων εν τω χορτω της γης. 16Η καρδια αυτου θελει μεταβληθη εκ της ανθρωπινης και θελει δοθη εις αυτον καρδια θηριου· και επτα καιροι θελουσι παρελθει επ' αυτον. 17Το πραγμα τουτο ειναι δια προσταγματος των φυλακων και η υποθεσις δια του λογου των αγιων· ωστε να γνωρισωσιν οι ζωντες, οτι ο Υψιστος ειναι Κυριος της βασιλειας των ανθρωπων, και εις οντινα θελει διδει αυτην, και το εξουθενημα των ανθρωπων καθιστα επ' αυτην.
22 ου εισαι το δενδρον τουτο, βασιλευ, οστις εμεγαλυνθης και ενεδυναμωθης· και εις σου υψωθη και εφθασεν εως του ουρανου και η εξουσια σου εως των περατων της γης. 23 Περι δε του οτι ειδεν ο βασιλευς φυλακα και αγιον καταβαινοντα εκ του ουρανου και λεγοντα, Κοψατε το δενδρον και καταστρεψατε αυτο· μονον το στελεχος των ριζων αυτου αφησατε εν τη γη, και τουτο με δεσμον σιδηρουν και χαλκουν, εν τω τρυφερω χορτω του αγρου· και ας βρεχηται υπο της δροσου του ουρανου και μετα των θηριων του αγρου ας ηναι η μερις αυτου, εωσου παρελθωσιν επτα καιροι επ' αυτο· 24 αυτη ειναι η ερμηνεια, βασιλευ, και αυτη η αποφασις του Υψιστου, ητις εφθασεν επι τον κυριον μου τον βασιλεα· 25 και θελεις διωχθη εκ των ανθρωπων και μετα των θηριων του αγρου θελει εισθαι η κατοικια σου, και θελεις τρωγει χορτον ως οι βοες και υπο της δροσου του ουρανου θελεις βρεχεσθαι· και επτα καιροι θελουσι παρελθει επι σε, εωσου γνωρισις οτι ο Υψιστος ειναι Κυριος της βασιλειας των ανθρωπων, και εις οντινα θελει, διδει αυτην. 26 Περι δε του οτι προσεταχθη να αφησωσι το στελεχος των ριζων του δενδρου· το βασιλειον σου θελει στερεωθη εν σοι, αφου γνωρισις την ουρανιον εξουσιαν.

27 Δια τουτο, βασιλευ, ας γεινη δεκτη η συμβουλη μου προς σε, και δια την αμαρτιας σου δια δικαιοσυνης και τας ανομιας σου δια οικτιρμων πενητων· ισως και διαρκεση η ευημερια σου.

28 Παντα ταυτα ηλθον επι τον Ναβουχοδονοσορ τον βασιλεα. 29 Εν τω τελει δωδεκα μηνων, ενω περιεπατει επι του βασιλικου παλατιου της Βαβυλωνος, ελαλησεν ο βασιλευς και ειπε, Δεν ειναι αυτη η Βαβυλων η μεγαλη, την οποιαν εγω ωκοδομησα δια καθεδραν του βασιλειου με την ισχυν της δυναμεως μου και εις τιμην της δοξης μου; 30 Ο λογος ητο ετι εν τω στοματι του βασιλεως και εγεινε φωνη εξ ουρανου λεγουσα, Προς σε αναγγελλεται, Ναβουχοδονοσορ βασιλευ· η βασιλεια παρηλθεν απο σου...
Chapter 5

1 Βαλτασαρ ο βασιλευς εκαμε συμποσιον μεγα εις χιλιους εκ των μεγιστανων αυτου και επινεν οινον ενωπιον των χιλιων.

2 Και εν τη γευσει του οινου προσεταξεν ο Βαλτασαρ να φερωσι τα σκευη τα χρυσα και τα αργυρα, τα οποια Ναβουχοδονοσορ ο πατηρ αυτου αφηρεσεν εκ του ναου του εν Ιερουσαλημ, δια να πιωσιν εν αυτοις ο βασιλευς και οι μεγιστανες αυτου, αι γυναικες αυτου και αι παλλακαι αυτου. 3 Και εφερθησαν τα σκευη τα χρυσα, τα οποια αφηρεθησαν εκ του ναου του οικου του Θεου του εν Ιερουσαλημ· και επινεν εν αυτοις ο βασιλευς και οι μεγιστανες αυτου, οι οποιοι εις το συμποσιον επινεν οινον.

4 Επινον οινον και ηνεσαν τους θεους τους χρυσους και αργυρους, τους χαλκους, τους σιδηρους, τους ξυλινους και τους λιθινους. 5 Εν αυτη τη ωρα εξηλθον δακτυλοι χειρος ανθρωπου και εγραψαν κατεναντι της λυχνιας επι το κονιαμα του τοιχου του παλατιου του βασιλεως. Ο βασιλευς εβλεπε την παλαμην της χειρος, ητις εγραψε.

6 Τοτε οι συνδεσμοι της οσφυος αυτου διελυοντο και τα γονατα αυτου συνεκρουοντο. 7 Και εβοησεν ο βασιλευς μεγαλοφωνως να εισαξωσι τους επαοιδους, τους Χαλδαιους και τους μαντεις. Τοτε ο βασιλευς ελαλησε και ειπε προς τους σοφους της Βαβυλωνος, Οστις αναγνωση την γραφην ταυτην και μοι δειξη την ερμηνειαν αυτης, θελει ενδυθη πορφυραν, και η αλυσος η χρυση θελει τεθη περι τον τραχηλον αυτου και θελει εισθαι ο τριτος αρχων του βασιλειου.

8 Τοτε εισηλθον παντες οι σοφοι του βασιλεως· πλην δεν ηδυναντο να αναγνωσωσι την γραφην ουδε την ερμηνειαν αυτης να φανερωσωσι προς τον βασιλεα.

9 Και ο βασιλευς Βαλτασαρ εταραχθη μεγαλως και ηλλοιωθη εν αυτω η οψις αυτου και οι μεγιστανες αυτου συνεταραχθησαν.

10 Η βασιλισσα εκ των λογων του βασιλεως και των μεγιστανων αυτου εισηλθεν εις τον οικον του συμποσιου· και ελαλησεν η βασιλισσα και ειπε, Βασιλευ, ζηθι εις τον αιωνα· μη σε ταραττωσιν οι διαλογισμοι σου και η οψις σου ας μη αλλοιουται.

11 Υπαρχει ανθρωπος εν τω βασιλειω σου, εις τον οποιον ειναι το πνευμα των αγιων θεων· και εν ταις ημεραις του πατρος σου φως και συνεσις και σοφια, ως η σοφια των θεων, ευρεθησαν εν αυτω, τον οποιον ο βασιλευς Ναβουχοδονοσορ ο πατηρ σου, ο βασιλευς ο πατηρ σου, κατεστησεν αρχοντα των μαγων, των επαοιδων, των Χαλδαιων και των μαντεων.

12 Διοτι πνευμα εξοχον και γνωσις και συνεσις, ερμηνεια ευπνιων και εξηγησις αινιγματων και λυσις αποριων, ευρεθησαν εν αυτω τω Δανιηλ, τον οποιον ο βασιλευς Ναβουχοδονοσορ επονομασε Βαλτασασαρ· τωρα λοιπον ας προσκληθη ο Δανιηλ, και θελει δειξει την ερμηνειαν.

13 Τοτε εισηχθη ο Δανιηλ εμπροσθεν του βασιλεως. Και ο βασιλευς ελαλησε και ειπε προς τον Δανιηλ, Συ εισαι ο Δανιηλ εκεινος, οστις εισαι εκ των υιων της αιχμαλωσιας του Ιουδα, τους οποιους εφερεν εκ της Ιουδαιας ο βασιλευς ο πατηρ μου; Ηκουσα τωοντι περι σου, οτι δυνασαι να ερμηνευης και να λυης αποριας· τωρα λοιπον ας προσκληθη ο Δανιηλ, και θελει δειξει την ερμηνειαν.

14 Ηκουσα τωοντι περι σου, οτι δυνασαι να ερμηνευης και να λυης αποριας· τωρα λοιπον, εαν δυνηθης να αναγνωσης την γραφην και να φανερωσης εις εμε την ερμηνειαν αυτης, εαν δυνηθης να αναγνωσης την γραφην και να φανερωσης εις εμε την ερμηνειαν αυτης, θελεις εις εμε την ερμηνειαν αυτης και να φανερωσης προς εμε την ερμηνειαν αυτης;
αλυσος η χρυση θελει τεθη περι τον τραχηλον σου και θελεις εισθαι ο τριτος αρχων του βασιλειου.  
17Τοτε ο Δανιηλ απεκριθη και ειπεν εμπροσθεν του βασιλεως, Τα δωρα σου ας ηναι εν σοι και δος εις αλλον τας αμοιβας σου· εγω δε θελω αναγνωσει την γραφην εις τον βασιλεα και θελω φανερωσει την ερμηνειαν προς αυτον.  
18Βασιλευ, ο Θεος ο υψιστος εδωκεν εις τον Ναβουχοδονοσορ τον πατερα σου βασιλειαν και μεγαλειοτητα και δοξαν και τιμην.  
19Και δια την μεγαλειοτητα, την οποιαν εδωκεν εις αυτον, παντες οι λαιοι, εθην και γλωσσαι ετρεμουν και εφοβουντο εμπροσθεν αυτου·  
20αλλ’ οτα η καρδια αυτου επηρθη και ο νους αυτου εσκληρυνθη εν τη υπερηφανια, κατεβιβασθη απο του βασιλικου θρονου αυτου και αφηρεθη η δοξα αυτου απ’ αυτου·  
21και εξεδιωχθη εκ των υιων των ανθρωπων, και η καρδια αυτου εγεινεν ως των θηριων και η κατοικια αυτου ητο μετα των αγριων ονων· με χορτον ως οι βοες ετρεφετο και το σωμα αυτου εβρεχετο υπο της δροσου του ουρανου.  
22και συ ο υιος αυτου, ο Βαλτασαρ, δεν εταπεινωσας την καρδιαν σου, ενω εγνωριζες παντα ταυτα·  
23αλλ’ υψωθης εναντιον του Κυριου του ουρανου· και τα σκευη του οικου αυτου εφεραν εμπροσθεν σου, και επινετε οινον εξ αυτων, και οι μεγιστανες σου, αι γυναικες σου και αι παλλακαι σου· και εδοξολογησας τους θεους τους αργυρους και τους χρυσους, τους χαλκους, τους ξυλινους και τους λιθινους, οιτινες δεν βλεπουσιν ουδε ακουουσιν ουδε νοουσι·  
24Δια τουτο εσταλη απ' εμπροσθεν αυτου η παλαμη της χειρος και ενεχαραχθη η γραφη αυτη.  
25Και αυτη ειναι η γραφη ητις ενεχαραχθη· Μενε, Μενε, Θεκελ, Ο υ φ α ρ σ ι ν.  
26Αυτη ειναι η ερμηνεια του πραγματος· Μενε, εμετρησεν ο Θεος την βασιλειαν σου και ετελειωσεν αυτην·  
27Θεκελ, εζυγισθης εν τη πλαστιγγι και ευρεθης ελλιπης·  
28Φερες, διηρεθη η βασιλεια σου και εδοθη εις τους Μηδους και Περσας.

Chapter 6

1Αρεστον εφανη εις τον Δαρειον να καταστηση επι του βασιλειου εκατον εικοσι σατραπας, δια να ηναι ερ' ολου του βασιλειου·  
2και επ' αυτους τρεις προεδρους, εις των οποιων ητο ο Δανιηλ, δια ν' αποδιδωσι λογον εις αυτους οι σατραπαι αυτοι, και ο βασιλευς να μη ζημιονηται.  
3Τοτε ο Δανιηλ αυτος προετιμηθη εκει εναντιον του βασιλειου και επετιμηθη αυτην·  
4οι δε προεδρου και οι σατραπαι εξητουν να ευρωσι προφασιν κατα του Δανιηλ εκ των υποθεσεων της βασιλειας· πλην δεν ηδυναντο να ευρωσιν ουδεμιαν προφασιν ουδε αμαρτημα· διοτι ητο εντος, και δεν ευρεθη
εν αυτω ουδεν σφαλμα ουδε αμαρτημα. 5Και ειπον οι ανθρωποι ουτοι, δεν θελομεν ευρει προφασιν κατα του Δανιηλ τουτου, εκτος εαν ευρωμεν τι εναντιον αυτου εκ του νομου του Θεου αυτου. 6Τοτε οι προεδροι και οι σατραπαι ουτοι συνηχθησαν εις τον βασιλεα και ειπον ουτω προς αυτον· Βασιλευ Δαρειε, ζηθι εις τον αιωνα. 7Παντες οι προεδροι του βασιλεου, οι διοικηται και οι σατραπαι, οι αυλικοι και οι τοπαρχαι, συνεδρησαν και εκδοθησαν τη γραφην και να στηριχθη απαγορευσιν, οτι σοι κατα την ιερουσαλημ, επιτεθη εις τον θεον των λεοντων. 8τωρα λοιπον, βασιλευ, καμε την απαγορευσιν και υπογραψατε την, δια να μη αλλαχθη, κατα τον νομον των Μηδων και Περσων, οστις δεν ακυρουται. 9Οθεν ο βασιλευς Δαρειος υπεγραψε την γραφην και την απαγορευσιν.

10ο Δανιηλ, καθως εμαθεν οτι υπεγραφη η γραφη, εισηλθεν εις τον οικον αυτου· και εχων τας θυριδας του κοιτωνος αυτου, ανεωγμενας προς την Ιερουσαλημ, επιπτεν επι τα γονατα αυτου τρις της ημερας, προσευχομενος και δοξολογον ενωπιον του Θεου αυτου, καθως εκαμνε προτερον.

11Τοτε οι ανθρωποι εκεινοι συνηχθησαν και ευρηκαν τον Δανιηλ κανοντα αιτησιν και ικετευοντα ενωπιον του Θεου αυτου.

12οθεν προσελθοντες ελαλησαν εμπροσθεν του βασιλεως λεγοντες, Δεν υπεγραψας αποφασιν, οτι πας ανθρωπος, οστις καμη αιτησιν παρ' οποιουδηποτε θεου η ανθρωπου, εως τριακοντα ημερων, εκτος παρα σου, βασιλευ, θελει ριφθη εις τον λακκον των λεοντων; Ο βασιλευς απεκριθη και ειπεν, Αληθινος ειναι ο λογος, κατα τον νομον των Μηδων και Περσων, οστις δεν ακυρουται.

13Τοτε απεκριθησαν και ειπον εμπροσθεν του βασιλεως, Ο Δανιηλ εκεινος, ο εκ των υιων της αιχμαλωσιας του Ιουδα, δεν σε σεβεται, βασιλευ, ουδε την αποφασιν την οποιαν υπεγραψας, αλλα καμει την δεησιν αυτου τρις της ημερας.

14τοτε ο βασιλευς, ως ηκουσε τους λογους, ελυπηθη πολυ επ' αυτω και εφροντιζεν εγκαρδιως περι του Δανιηλ να ελευθερωση αυτον, και ηγωνιζετο μεχρι της δυσεως του ηλιου δια να λυτρωση αυτον.

15τοτε οι ανθρωποι εκεινοι συνηχθησαν εις τον βασιλεα και ειπον προς αυτον, Εξευρε, βασιλευ, οτι ο νομος των Μηδων και Περσων ειναι, ουδεμια απαγορευσις ουτε διαταγη, την οποιαν ο βασιλευς καμη, να ακυρουται.

16τοτε ο βασιλευς προσεταξε και εφεραν τον Δανιηλ και ερριψαν αυτον εις τον λακκον των λεοντων. Ελαλησε δε ο βασιλευς και ειπε προς τον Δανιηλ, Ο Θεος σου, τον οποιον συ λατρευεις ακαταπαυστω, αυτος θελει σε ελευθερωσει.

17και εφερθη εις λιθος και επετεθη επι το στομα του λακκου, και ο βασιλευς εσφραγισεν αυτον δια της ιδιας αυτου σφραγιδος και δια της σφραγιδος των μεγιστανων αυτου, δια να μη αλλοιωθη μηδεν περι του Δανιηλ.

18τοτε ο βασιλευς υπηγεν εις το παλατιον αυτου και διενυκτερευσε νηστικος και δεν εφερθησαν εμπροσθεν αυτου οργανα μουσικα, και ο υπνος αυτου εφυγεν απ' αυτου.

19εξηγερθη δε ο βασιλευς πολλα ενωρις το πρωι και υπηγε μετα σπουδης εις τον λακκον των λεοντων.

20και οτε ηλθεν εις τον λακκον, εφωνησε μετα φωνης κλαυθμηρας προς τον Δανιηλ· και ελαλησεν ο βασιλευς και ειπε προς τον Δανιηλ, Δανιηλ, δουλε του Θεου του ζωντος, ο Θεος σου, τον οποιον συ λατρευεις ακαταπαυστως, αυτος θελει σε ελευθερωσει.
ο βασιλεύς μεγάλως εχαρη επ' αυτω και προσεταξε να αναβιβασωσι τον Δανιηλ εκ του λακκου. Και ανεβιβασθη ο Δανιηλ εκ του λακκου και ουδεμια βλαβη ηυρεθη εν αυτω, διοτι ειχε πιστιν εις τον Θεον αυτου. 24Τοτε εις ενυπνιον επι του Θεου του Δανιηλ· διοτι αυτος ειναι Θεος ζων και διαμενων εις τον αιωνα, και η βασιλεια αυτου δεν θελει φθαρη και η εξουσια αυτου θελει εισθαι μεχρι τελους. 25Τοτε εγραψε Δαρειος ο βασιλευς προς παντας τους λαους, εθνη και γλωσσας, τους κατοικουντας επι πασης της γης, Ειρηνη ας πληθυνθη εις εσας. 26Διαταγη εξεδοθη παρ' εμου, εν ολω τω κρατει της βασιλειας μου, να τρεμωσιν οι ανθρωποι και να φοβωνται ενωπιον του Θεου του Δανιηλ· διοτι αυτος ειναι Θεος ζων και διαμενων εις τον αιωνα, και η βασιλεια αυτου δεν θελει φθαρη και η εξουσια αυτου θελει εισθαι μεχρι τελους· 27αυτος ο ελευθερωτης και σωτηρ και ποιων σημεια και τεραστια εν τω ουρανω και επι της γης, οστις ηλευθερωσε τον Δανιηλ εκ της δυναμεως των λεοντων. 28Και ευημερησεν αυτος ο Δανιηλ εν τη βασιλεια του Δαρειου και εν τη βασιλεια Κυρου του Περσου.

Chapter 7

1Εν τω πρωτω ετει του Βαλτασαρ βασιλεως της Βαβυλωνος ο Δανιηλ ειδεν ενυπνιον και ορασεις της κεφαλης αυτου επι της κλινης αυτου· τοτε εγραψε το ενυπνιον και διηγηθη το κεφαλαιον των λογων. 2Ω ο Δανιηλ ελαλησε και ειπεν, Εγω εθεωρουν εν τω οραματι μου την νυκτα και ιδου οι τεσσαρες ανεμοι του ουρανου συνεφωρμησαν επι την θαλασσαν την μεγαλην. 3Και τεσσαρα θηρια μεγαλα ανεβησαν εκ της θαλασσης, διαφεροντα απ' αλληλων. 4Το πρωτον ητο ως λεων και ειχε πτερυγας αετου· εθεωρουν εωσου απεσπασθησαν αι πτερυγες αυτου, και εσηκωθη απο της γης και εσταθη επι τους ποδας ως ανθρωπος, και καρδια ανθρωπου εδοθη εις αυτο. 5Και ιδου, επειτα θηριον δευτερον ομοιον με αρκτον, και εσηκωθη κατα το εν πλαγιον, και ειχε τρεις πλευρας εν τω στοματι αυτου μεταξυ των οδοντων αυτου· και ελεγον ουτω προς αυτο· Σηκωθητι, καταφαγε σαρκας πολλας. 6Μετα τουτο εθεωρουν και ιδου, ετερον ως λεοπαρδαλις, εχον επι τα νωτα αυτου τεσσαρας πτερυγας πτηνου· το θηριον ειχεν ετι τεσσαρας κεφαλας· και εδοθη εξουσια εις αυτο. 7Μετα τουτο ειδον εν τοις οραμασι της νυκτος και ιδου, θηριον τεταρτον, τρομερον και καταπληκτικον και ισχυρον σφοδρα· και ειχε μεγαλους σιδηρους οδοντας· κατετρωγε και κατεσυντριβε και κατεπατει το υπολοιπον με τους ποδας αυτου· και αυτο ητο διαφορον παντων των θηριων των προ αυτου· και ειχε δεκα κερατα. 8Παρετηρουν τα κερατα και ιδου, ετερον μικρον κερας ανεβη μεταξυ αυτων, εμπροσθεν του τρια εκ των πρωτων κερατων εξερριζωθησαν· και ιδου, εν τω κερατι τουτω ησαν οφθαλμοι ως οφθαλμοι ανθρωπου και στομα και στομα παντα παντα μεγαλα. 9Εθεωρουν εως οτου τι οι θρονοι ετεθησαν και επι του θρονου του Παλαιος των ημερων εκαθησε, του οποιου το ενδυμα ητο λευκον ως χιων και αι τριχες της κεφαλης αυτου ως μαλλιον καθαρον· ο θρονος αυτου ητο ως φλοξ πυρος, και και τρωγε το υπολοιπον και μετατραπε. 10Ποταμος πυρος εξηρχετο και διεχετο απ' εμπροσθεν του του τουραν των ανθρωπων και των χωνων, και ιδου, εγνεφε η επι του ουρανου εις τα ερημηνα και εις τον πελαγην και εις το δασον και εις τα ερημηνα και εις τον πελαγην.
ενωπίον αυτοῦ· τὸ κριτήριον εκαθήσει καὶ τὰ βιβλία ανεωχθήσαν. Ἕθεωρον τοτε εξ αἰτίας τῆς φωνῆς τῶν μεγάλων λόγων, τοὺς ὁποίους τὸ κεράς εἶλαει, Ἕθεωρον εὼσον εὐθανατῶθη τὸ θηρίον καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ απώλεσθαι καὶ εὐθάνῃ εἰς καύσιν πυρὸς. Περὶ δὲ τῶν λοιπῶν θηρίων, ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἀφηρεθῆ· πλὴν παρατασις ἡ ἐξουσία εἰς αὐτὰ εἰσ现有的，καὶ καθ' ἐπονείς· καὶ περὶ τῶν δεκα κερατῶν, τὰ οποῖα ἦσαν εἰς τὴν κεφαλὰν καὶ περὶ τοῦ άλλου, τὸ οποῖον ἀνέβη καὶ ἐπεσον τρια· περὶ τοῦ κερατος λεγω εκεῖνου, τὸ οποῖον ἦχεν οφθαλμοὺς καὶ στομα λαλοῦ μεγάλα πράγματα, του οποίου ο ὀψις ητο ρωμαλεωτερα παρα των συντροφων αὐτου. Ἐθεωροῦν ἀγιοί του Υψιστου θελουσιν εικεῖν το βασιλείον εἰς τον αἰωνα καὶ εἰς τον αἰωνα του αἰωνος.
Chapter 8

1Ἐν τῷ τρίτῳ ἐτεὶ τῆς βασιλείας τοῦ βασιλέως Βαλτασάρ ὁράσις εὑρεθήκει εἰς εμὲ, εἰς εμὲ τὸν Δανιὴλ, μετὰ τὴν εἰς εμὲ φανεῖσαν προτερον. 2Καὶ εἶδον εἰς τὴν ὁράσιν· καὶ οτὲ εἶδον, ἦμην εἰς Σουσοὺς τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Ελαμ· καὶ εἶδον εἰς τὴν ὁράσιν· καὶ οτὲ εἶδον, ἦμην πλησίον τοῦ ποταμοῦ Οὐλαί. 3Καὶ εἰσῆκοσα τοὺς ὀφθαλμοὺς μου καὶ εἶδον καὶ ἤδυ, ἵστατο εἰμπροσθεν τοῦ ποταμοῦ κριος εἰς ἑχον κερατὰ· καὶ τα κερατὰ ἦσαν υψηλὰ, τὸ εἰς ομῶς υψηλότερον τοῦ αλλού· καὶ τὸ υψηλότερον εξεφυτρώσαν ὑπερέτρωσεν ὑπερέτρωσεν. 4Καὶ τὸν κριον κριονον ἐπὶ δύσιν καὶ ἐπὶ βορρᾶν καὶ ἐπὶ νότων· καὶ οὐδέν θηριον ἦν δυνατὸν να σταθῆ εἰμπροσθεν αὐτοῦ καὶ δὲν ἦπο χείρι τοῦ κριὸν εκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ· αλλ' ἐρρίπθη κατὰ τὴν θελήσιν αὐτοῦ καὶ μεγαλύνθη.

5Διὰ τοῦτο ὁ τραγὸς εὑρεθήκει σφοδρά· καὶ ὅτε ἔνεδυναμώθη, συνετρίβη τὸ κερας τὸ μεγαί· καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἀνεβήσαν τεσσαράκοντα πρὸς τοὺς τεσσαράκοντας ανέμους τοῦ οὐρανοῦ. 6Καὶ εξ ἕνου ἐξ αὐτῶν εἶχε κερας μικρὸν, τὸ ὧν εὑρεθήκει καθ' ἐπερβολήν πρὸς τὸν νότον καὶ πρὸς τὴν ἀνατολήν καὶ πρὸς τὴν γῆν τῆς δόξης· 7καὶ μεγαλύνθη εἰς τὸν στρατηγόν τοῦ οὐρανοῦ· καὶ ἐρρίπθη κατὰ γῆς, κατεπατήσατο καὶ οὐ ἦπο χείρι τοῦ κριον εκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ.

8Διὰ τοῦτο ἦκαν ἄνθρωπος. 9Καὶ ἦκαν τὴν ὁράσιν· καὶ ἀλλος ἄνθρωπος εἶπεν ἀνθρώπῳ· ἕως ποτε θέλει διάρκει ὁράσις ἐν τῇ ἐπι τῆς παντοτεινῆς θυσιας καὶ τῆς παραβάσεως, ἡτίς φέρει τὴν ἐρημώσιν, καὶ τὸ ἅγιαστηρίον καὶ τὸ στρατηγόν παραδίδονται εἰς καταπατήσιν;

10Καὶ εἶπεν πρὸς ἐμέ, ἕως δύο χιλιάδων καὶ τριακοσίων ἡμερῶν· τότε τὸ ἅγιαστηρίον ἐθελεῖ καθαρισθῆ. 11Καὶ ὅταν εἶδον τὴν ὁράσιν καὶ ἐζήτησεν τὴν εἰνοίαν, ὅταν ἦκαν ἀνθρώπῳ· ἔστη ἐμπρόσθεν μου ως θεαί ἀνθρώπῳ. 12Καὶ ἦκαν ἄνθρωπος προς ἐμέ· ἔστη ἐμπρόσθεν μου· ἀνθρώπῳ· καὶ ἦκαν ἔτρομος καὶ ἐπέπεσεν εἰς τὴν γῆν· ἔφαγεν καὶ ἐπέπεσεν εἰς τὴν γῆν· ἔστη ἐμπρόσθεν μου· καὶ ἦκαν ἀνθρώπῳ· ἔστη ἐμπρόσθεν μου· καὶ ἦκαν ἔτρομος καὶ ἐπέπεσεν εἰς τὴν γῆν· ἔστη ἐμπρόσθεν μου· καὶ ἦκαν ἀνθρώπῳ· ἔστη ἐμπρόσθεν μου· καὶ ἦκαν ἔτρομος καὶ ἐπέπεσεν εἰς τὴν γῆν...
ο τριχωτος τραγος ειναι ο βασιλευς της Ελλαδος· και το κερας το μεγα, το μεταξυ των οφθαλμων αυτου, αυτος ειναι ο πρωτος βασιλευς. 22Το δε στι συνετριβη και ανεβησαν τεσσαρα αντι αυτου, δηλοι στι τεσσαρα βασιλεια θελουσι εγερθη εκ του εθνους τουτου' πλην ουχι κατα την δυναμιν αυτου. 23Και εν τοις εσχατοις καιροις της βασιλειας αυτων, οταν αι ανομιαι φθασοσι εις το πληρες, θελε εγερθη βασιλευς σκληροπροσωπος και αναθηματος εις πανουργιας. 24Και την δυναμιν αυτου θελει εισθαι ταυτα και ανεβησαν τεσσαρα αντι αυτου, δηλοι οτι τεσσαρα βασιλεια θελουσι εγερθη εκ του εθνους τουτου· πλην ουχι κατα την δυναμιν αυτου. 25Και εν τοις εσχατοις καιροις της βασιλειας αυτων, οταν αι ανομιαι φθασοσι εις το πληρες, θελει εγερθη βασιλευς σκληροπροσωπος και συνετος εις πανουργιας.

Chapter 9

1Εν τω πρωτω ετει του Δαρειου, του υιου του Ασσουηρου, εκ του σπερματος των Μηδων, οστις εβασιλευσεν επι το βασιλειον των Χαλδαιων, 2εν τω πρωτω ετει της βασιλειας αυτου, εγω ο Δανιηλ ενοησα εν τοις βιβλιοις τον αριθμον των ετων, περι των οποιων ο λογος του Κυριου εγεινε προς Ιερεμιαν τον προφητην, οτι ηθελον συμπληρωθη εβδομηκοντα ετη εις τας ερημωσεις της Ιερουσαλημ. 3Και εστρεψα το προσωπον μου προς Κυριον τον Θεον, δια να καμω προσευχην και δεησεις εν νηστεια και σακκω και σποδω· 4και εδεηθην προς Κυριον τον Θεον μου και εξωμολογηθην και ειπον, Ω Κυριε, ο μεγας και φοβερος Θεος, ο φυλαττων την διαθηκην και το ελεος προς τους αγαπωντας αυτον και τηρουντας τας εντολας αυτου· 5ημαρτησαμεν και ηνομησαμεν και ησεβησαμεν και απεστατησαμεν απο των εντολων σου και απο των κρισεων σου. 6Και δεν υπηκουσαμεν εις τους δουλους σου τους προφητας, οιτινες ελαλουν εν τω ονοματι σου προς τους βασιλεις ημων, τους αρχοντας ημων και τους πατερας ημων, και προς παντα τον λαον της γης. 7Εις σε, Κυριε, ειναι η δικαιοσυνη, εις ημας δε η αισχυνη του προσωπου, ως εν τη ημερα ταυτη, εις τους ανδρας του Ιουδα και εις τους κατοικους της Ιερουσαλημ και εις παντα τον Ισραηλ, τους εγγυς και τους μακραν, κατα παντας τους τοπους οπου εδιωξας αυτους, δια την παραβασιν αυτων, την οποιαν παρεβησαν εις σε. 8Κυριε, εις ημας ειναι η αισχυνη του προσωπου, εις τους βασιλεις ημων, τους αρχοντας ημων, και δεν υπηκουσαμεν εις την φωνην σου, να περιπατωμεν εν τοις νομοις αυτου, τους οποιους εθεσεν ενωπιον ημων δια των δουλων αυτου των προφητων. 9Και πας ο Ισραηλ παρεβη τον νομον σου και εξεκλινε δια να μη υπακουη εις την φωνην σου· δια τουτο εξεχυθη εφ' ημας η καταρα· και ο ορκος ο γεγραμμενος εν τω νομω του
Μωυσεως, δουλου του Θεου· διοτι ημαρτησαμεν εις αυτον. 12 Και εβεβαιωσε τους λογους αυτου, τους οποιους ελαλησεν εναντιον ημων και εναντιον των κριτων ημων, οιτινες μας εκριναν, φερων ερ' ημας κακον μεγα' διοτι δεν εγεινεν υποκατω παντος του ουρανου, ως εγεινεν εν Ιερουσαλημ. 13 Ως ειναι γεγραμμενον εν τω νομω Μωυσεως, απαν το κακον τουτο ηλθεν εφ' ημας· πλην δεν εδεηθημεν ενωπιον Κυριου του Θεου ημων, δια να επιστρεψωμεν απο των ανομιων ημων και να προσεξωμεν εις την αληθειαν σου. 14 Δια τουτο ο Κυριος εγρηγορησεν επι το κακον και εφερεν αυτο εφ' ημας· διοτι δικαιος ειναι Κυριος ο Θεος ημων εν πασι τοις εργοις αυτου, οσα πραττεν επειδη ημεις δεν υπηκουσαμεν εις την φωνην αυτου. 15 Και τωρα, Κυριε ο Θεος ημων, οστις εξηγαγες τον λαον σου εκ γης Αιγυπτου εν χειρι κραταια και εκαμες εις σεαυτον ονομα, ως εν τη ημερα ταυτη, ημαρτησαμεν. 16 Κυριε, κατα πασας τας δικαιοσυνας σου ας αποστραφη, δεομαι, ο θυμος σου και η οργη σου απο της πολεως σου Ιερουσαλημ, του ορου του αγιου σου· διοτι δια τας αμαρτιας ημων και δια τας ανομιας των πατερων ημων η Ιερουσαλημ και ο λαος σου κατεσταθημεν ονειδος εις παντας τους περιξ ημων. 17 Τωρα λοιπον εισακουσον, Θεε ημων, την προσευχην του δουλου σου και τας δεησεις αυτου, και επιλαμψον το προσωπον σου, ενεκεν του Κυριου, επι το ηρημωμενον αγιαστηριον σου. 18 Κλινον, Θεε μου, το ωτιον σου και ακουσον· ανοιξον τους οφθαλμους σου και ιδε τας ερημωσεις ημων και την πολιν, επι την οποιαν εκληθη το ονομα σου· διοτι ημεις δεν προσφερομεν τας ικεσιας ημων ενωπιον σου δια τας δικαιοσυνας ημων, αλλα δια τους πολλους οικτιρμους σου. 19 Κυριε, εισακουσον· Κυριε, συγχωρησον· Κυριε, ακροασθητι και καμε· μη χρονισης, ενεκεν σου, Θεε μου· διοτι το ονομα σου εκληθη επι την πολιν σου και επι τον λαον σου. 20 Και ενω εγω ελαλουν ετι και προσηυχομην και εξωμολογουμην την αμαρτιαν μου και την αμαρτιαν του λαου μου Ισραηλ, και προσεφερον την ικεσιαν μου ενωπιον Κυριου του Θεου μου περι του ορου του αγιου του Θεου μου, και ενω εγω ελαλουν ετι εν τη προσευχη, ο ανηρ Γαβριηλ, τον οποιον ειδον εν τη ορασει κατ' αρχας, πετων ταχεως με ηγγισε περι την ωραν της εσπερινης θυσιας· 21 και με συνετισε και ελαλησε μετ' εμου και ειπε, Δανιηλ, τωρα εξηλθον δια να σε καμω να λαβης συνεσιν. 22 Εν τη αρχη των ικεσιων σου εξηλθεν η προσταγη και εγω ηλθον να δειξω τουτο εις σε· διοτι εισαι σφοδρα αγαπητος· δια τουτο εννοησον τον λογον και καταλαβε την οπτασιαν. 23 Εβδομηκοντα εβδομαδες διωρισθησαν επι τον λαον σου και επι την πολιν την αγιαν σου, δια να συντελεσθη η παραβασις και να τελειωσιν αι αμαρτιαι, και να γεινη εξιλεωσιν περι της ανομιας και να εισαχθη δικαιοσυνη αιωνιος και να σφραγισθη ορασις και προφητεια και να χρισθη ο Αγιος των αγιων. 24 Γνωρισον λοιπον και καταλαβε οτι απο της εξελευσεως της προσταγης του να ανοικοδομηθη η Ιερουσαλημ εως του Χριστου του ηγουμενου θελουσιν εισθαι εβδομαδες επτα και εβδομαδες διωρισθησαν επι τον λαον και επι την πολιν την αγιαν σου, δια να συντελεσθη η παραβασις και να τελειωσωσιν αι αμαρτιαι, και να γεινη εξιλεωσις περι της ανομιας και να εισαχθη δικαιοσυνη αιωνιος και να σφραγισθη ορασις και προφητεια και να χρισθη ο Αγιος των αγιων.
η θυσία και η προσφορά, και επι το περυγιον του Ιερου θελει εισθαι το βδελυγμα της ερημώσεως,
και εως της συντελειας του καιρου θελει δοθη διορια επι την ερημωσιν.

Chapter 10

1 Εν τω τριτω ετει του Κυρου, βασιλεως της Περσιας, απεκαλυφθη λογος εις τον Δανιηλ,
του οποιου το ονομα εκληθη Βαλτασασαρ· και ο λογος ήτο αληθινος και η δυναμις των λεγομενων
μεγαλη· και κατελαβε τον λογον και εννοησε την οπτασιαν.

2 Εν ταις ημεραις εκειναις ο Δανιηλ ημην πενθων τρεις ολοκληρους εβδομαδας.

3 Αρτον επιθυμητον δεν εφαγον και κρεας
και οινος δεν εισηλθεν εις το στομα μου ουδε ηλειψα εμαυτον παντελως, μεχρι συμπληρωσεως
τριων ολοκληρων εβδομαδων.

4 Και την εικοστην τεταρτην ημεραν του πρωτου μηνος,
ενω ημην παρα την οχθην του μεγαλου ποταμου, οστις ειναι ο Τιγρις,
5 εσηκωσα τον ωμο μου και ειδον και ιδου, εις ανθρωπον ενδεδυμενον λινα και αι οσφυες αυτου ησαν περιεζωσμεναι με
χρυσιον καθαρον του Ουφαζ,
6 το δε σωμα αυτου ως βηρυλλιον, και το προσωπον αυτου ως
θεα αστραπης, και οι οφθαλμοι αυτου ως λαμπαδες πυρος, και οι βραχιονες αυτου και οι ποδες
αυτου ως οψις χαλκου στιλβοντος, και η φωνη των λογων αυτου ως φωνη οχλου.

7 Και μονος
εγω ο Δανιηλ ειδον την ορασιν· οι δε ανδρες οι οντες μετ' εμου δεν ειδον την ορασιν· αλλα τρομος
μεγας επεπεσεν επ' αυτους και εφυγον δια να κρυφθωσιν.

8 Εγω λοιπον εμεινα μονος και ειδον
tην ορασιν την μεγαλην ταυτην, και δεν απεμεινεν ισχυς εν εμοι· και η ακμη μου μετεστραφη εν
εμοι εις μαρασμον και δεν εμεινεν ισχυς εν εμοι.

9 Ηκουσα ομως την φωνην των λογων αυτου·
και ενω ηκουον την φωνην των λογων αυτου, εγω ημην βεβυθισμενος εις βαθυν υπνον επι
προσωπον μου και το προσωπον μου επι την γην.

10 Και ιδου, χειρ με ηγγισε και με ηγειρεν επι τα
γονατα μου και τας παλαμας των χειρων μου.

11 Και ειπε προς εμε, Δανιηλ, ανηρ σφοδρα αγαπητε,
εννοησον τους λογους, τους οποιους εγω λαλω προς σε, και στηθι ορθος· διοτι προς σε απεσταλην
τωρα. Και οτε ελαλησε προς εμε τον λογον τουτον, εσηκουσθην εντρομος.

12 Και ειπε προς εμε, Μη
φοβου, Δανιηλ· διοτι απο της πρωτης ημερας, καθ' ην εδωκας την καρδιαν σου εις το να εννοης
και κακουχησαι ενωπιον του Θεου σου, εισηκουσθησαν οι λογοι σου και εγω ηλθον εις τους λογους
σου. Πλην ο αρχων της βασιλειας της Περσιας ανθιστατο εις εμε
εικοσιμιαν ημεραν· αλλ' ιδου,
με ως θεα υιου ανθρωπου ηγγισε τα χειλη μου· τοτε ηνοιξα το στομα μου και ελαλησα προς τον
ισταμενον εμπροσθεν μου, Κυριε μου, εξ αιτιας της ορασεως συνεστραφησαν τα εντοσθια μου εν
εμοι και δεν εμεινεν ισχυς εν εμοι.

13 Και πως δυναται ο δουλος τουτου του κυριου μου να λαληση
και επι του κυριου τουτου; εν εμοι βεβαιως απο του νυν δεν υπαρχει ουδεμια ισχυς αλλ' ουδε
πνοη εμεινεν εν εμοι.

14 Και με ηγησε παλιν ως θεα ανθρωπου και με ενισχυσε,
φοβου, ανηρ σφοδρα αγαπητε' ειρηνη εις σε' ανδριζου και ισχυε. Και ενω ελαλει προσ εμε, ενισχυθην και ειπον, Ας λαληση ο κυριος μου· διοτι με ενισχυσας. 20Και ειπεν, Εξευρεις δια τι ηλθον προς σε; τωρα δε θελω επιστρεφει να πολεμησω μετα του αρχοντος της Περσιας· και οταν εξελθω, ιδου, ο αρχων της Ελλαδος θελει ελθει. 21Πλην θελω σοι αναγγειλει το γεγραμμενον εν τη γραφη της αληθειας· και δεν ειναι ουδεις ο αγωνιζομενος μετ' εμου υπερ τουτων, ειμη Μιχαηλ ο αρχων υμων.

Chapter 11
1Και εγω εν τω πρωτω ετει Δαρειου του Μηδου ισταμην δια να κραταιωσω και να ενδυναμωσω αυτον. 2Και τωρα θελω σοι αναγγειλει την αληθειαν. Ιδου, οτι τρεις βασιλεις θελουσιν εγερθη εν τη Περσια· και ο τεταρτος θελει εισθαι πολυ πλουσιωτερος παρα παντας· και αφου κραταιωθη εις τω πλουτω αυτου, θελει διεγειρει το παν εναντιον του βασιλειου της Ελλαδος. 3Και θελει σηκωθη βασιλευς δυνατος και θελει εξουσιαζει εν δυναμει μεγαλη και καμει κατα την θελησιν αυτου. 4Και καθως σταθη, θελει συντριφθη η βασιλεια αυτου και θελει διαιρεθη εις τους τεσσαρας ανεμους του ουρανου· πλην ουχι εις τους απογονους αυτου, ουδε κατα την εξουσιαν αυτου, με την οποιαν εξουσιασε· διοτι η βασιλεια αυτου θελει εκριζωθη και διαμερισθη εις αλλους, εκτος τουτων. 5Και ο βασιλευς του νοτου θελει ισχυσει, και εις εκ των αρχοντων αυτου· και θελει ισχυσει υπερ αυτον και θελει εξουσιαιει· η εξουσια αυτου θελει εισθαι εξουσια μεγαλη. 6Και μετα ετη θελουσι συζευχθη· και η θυγατηρ του βασιλεως του νοτου θελει ελθει προς τον βασιλεα του βορρα, δια να καμη συμφιλιωσιν· πλην αυτη δεν θελει αναχαιτισει την δυναμιν του βραχιονος ουδε το σπερμα αυτου θελει σταθη· αλλα θελει παραδοθη αυτη και οι φεροντες αυτην και το γεννηθεν εξ αυτης και ο ενισχυων αυτην εν καιροις. 7Εκ του βλαστου ομως αυτης θελει σηκωθη τις αντ' αυτου, και ελθων μετα δυναμεως θελει εισελθει εις τα οχυρωματα του βασιλεως του βορρα και θελει ενεργησει εναντιον αυτων και υπερισχυσει 8και προσετι θελει φερει αιχμαλωτους εις την Αιγυπτον τους θεους αυτων, μετα των χωνευτων αυτων, μετα των πολυτιμων σκευων αυτων, των αργυρων και των χρυσων· και αυτος θελει σταθη ετη τινα υπερ τον βασιλεα του βορρα. 9Εκεινος δε θελει εισελθει εις το βασιλειον του βασιλεως του νοτου, πλην θελει επιστρεψει εις την γην αυτου. 10Οι δε υιοι αυτου θελουσι ειρηνη εις πολεμον και συναξει πληθος μεγαλος δυναμεως εκ νεωτης· και εις εξ αυτων θελει ελθει εν ορμη και πλημμυρησει και διαβη· και θελει επανελθει και θελει εισελθει εις τη γην αυτου· διοτι ο βασιλευς του νοτου θελει εξαγριωθη και θελει εξελθει και πολεμησει μετ' αυτου, μετα του βασιλεως του βορρα· οστις θελει παραταξει πληθος πολυ· το πληθος ομως θελει επιστρεφει εις την γην αυτου. 11Και ο βασιλευς του βορρα θελει εξαγριωθη και θελει εξελθει και πολεμησει μετ' αυτου, μετα του βασιλεως του βορρα· οστις θελει παραταξει πληθος πολυ· το πληθος ομως θελει επιστρεφει εις την γην αυτου. 12Και αφου παταξη το πληθος, η καρδια αυτου θελει υψωθη· και θελει καταβαλει μυριαδας, πλην δεν θελει κραταιωθη. 13Και ο βασιλευς του βορρα θελει επιστρεφει και θελει παραταξει πληθος περισσοτερον παρα το πρωτον, και θελει ελθει εν ορμη εν τω τελει των υρσομενων ετων μετα δυναμεως μεγαλης και μετα πλουτου πολλου. 14Και εις τοις καιροις εκεινοις σαραγινα ελευσει εναντιον του βασιλεως
του νοτού· και οι λυμεωνες εκ του λαού σου θελουσιν επαρθή δια να εκπληρωσωσιν ορασιν· πλην θελουσι πεσεί. 15Και ο βασιλεύς του βορρά θελει ελθεί και υψωσει προχωμα και κυριευσει τας υφανσεις, και οι βραχιόνες του νοτού δεν θελουσιν αντισταθή ουδε το πλήθος των εκλεκτων αυτου, και δεν θελει εισθαί δυναμίς προς αντιστασιν. 16Και ο ερχομενος εναντίων αυτου θελει καμει η εν την θελησιν αυτου και δεν θελει εισθαί ο ανθισταμενός εις αυτον· και θελει σταθή εν τη γη της δοξης· ητις θελει αναλωθη υπο των χειρων αυτου. 17Και θελει στηριξει το προσωπον αυτου εις το να εισελθη μετα της δυναμεως παντοτου βασιλειου αυτου, και ευθυτης θελει εισθαί μετ' αυτου· και θελει ενεργησει· και θελει δωσει εις αυτον θυγατερα γυναικων, διαφθειρων αυτην· πλην αυτη δεν θελει σταθη ουδε θελει εισθαί υπερ αυτου. 18Επειτα θελει στρεφει το προσωπον αυτου προς τας νησους και θελει κυριευσει πολλας· αλλ' ηγεμων τις θελει παυσει το εξ αυτου ονειδος· εκτος τουτου θελει επιστρεψει το ονειδος αυτου επ’ αυτον. 19Τοτε θελει στρεφει το προσωπον αυτου προς τα οχυρωματα της γης αυτου· πλην θελει προσκοψει και πεσει και δεν θελει ευρεθη. 20Και αντ’ αυτου θελει σηκωθη τυραννος, οστις θελει καμει να παρελθη η δοξα του βασιλειου· πλην εν ολιγαις ημεραις θελει αφανισθη και ουχι εν οργη ουδε εν μαχη.

21Και αντ’ αυτου θελει σηκωθη εξουθενημενος τις, εις τον οποιον δεν θελουσι δωσει τιμην βασιλικην· αλλα θελει ελθει ειρηνικως και κυριευσει το βασιλειον εν κολακειαις. 22Και οι βραχιόνες του κατακλυζοντος θελουσι κατακλυσθη εμπροσθεν αυτου και θελουσι συντριφθη, και αυτος ετι ο αρχων της διαθηκης. 23Και μετα την συμμαχιαν την μετ’ αυτου θελει φερεσθαι δολιως· διοτι θελει αναβη και υπερισχυσει μετα ολιγον λαου. 24Θελει ελθει μαλιστα ειρηνικως επι τους παχυτερους τοπους της επαρχιας, και θελει ο, τι δεν εκαμον οι πατερες αυτου ουδε οι πατερες των πατερων αυτου· θελει διαμοιρασει μεταξυ αυτων διαρπαγμα και λαφυρα και πλουτη, και θελει μηχανευθη τας μηχανας αυτου κατα των οχυρωματων και τουτο μεχρι καιρου. 25Και θελει διεγειρει την δυναμιν αυτου και την καρδιαν αυτου εναντιον του βασιλεως μετα δυναμεως μεγαλης· και ο βασιλευς του νοτου θελει εγερθη εις πολεμον μετα δυναμεως μεγαλης και ισχυρας σφοδρα· πλην δεν θελει δυνηθη να σταθη, διοτι θελουσι μηχανευθη μηχανας κατ’ αυτου.

26Και οι τρωγοντες τα εδεσματα αυτου θελουσι συντριψει αυτον, και το στρατευμα αυτου θελει πλημμυρησει, και πολλοι θελουσι πεσει πεφονευμενοι. 27Αι δε καρδιαι αμφοτερων του των βασιλεων θελουσιν εισθαί εν τη πονηρια και θελουσι λαλει ψευδη εν τη αυτη τραπεζη· αλλα τουτο δεν θελει ευδοκιμησει, επειδη ετι το τελος θελει εισθαί εν τω ωρισμενω καιρω.

28Τοτε θελει επιστρεψει εις την γην αυτου μετα μεγαλου πλουτου· και η καρδια αυτου θελει εισθαί εναντιον της διαθηκης της αγιας· και θελει ενεργησει και θελει επιστρεψει εις την γην αυτου.
ισχύσει καὶ κατορθώσει. 33Καὶ οἱ συνετοὶ τοῦ λαοῦ θέλουσιν διδαξεῖ πολλοὺς· πλὴν θέλουσι πεσεῖ
dia ῥομφαίας καὶ διὰ φλόγος, δι' αἰχμαλωσίας καὶ διὰ λαφυραγωγίας, πολλῶν ἡμερῶν. 34Καὶ ὅταν
πεσοῦσι, θέλουσι βοηθήσαι μικρὰν και μεγάλην προστέθῃ εἰς αὐτοὺς ἐν κολάσει. 35Καὶ εἰ ὑπὸ τῶν
συνετῶν θέλουσι πεσεῖ, διὰ νὰ δοκιμασθοῦσι καὶ νὰ καθαρισθοῦσι καὶ νὰ
λευκανθῶσι, εἰς τὸν εἰσχατὸν καίρον· διὸτι καὶ τοῦτο θέλει γεινεῖ εἰς τὸ
ωρισμένον καίρω. 36Καὶ οὶ βασιλεὺς θέλουσι νὰ δοκιμασθῶσι καὶ νὰ καθαρισθῶσι καὶ νὰ
λευκανθῶσιν, εἰς τὸν ἐσχάτον καιρόν· διὸτι καὶ τοῦτο θέλει γεινεῖ.

Chapter 12

1Καὶ εἰς τὸν καιρὸν εἶκεν θέλει εγερθῆναι Μιχαήλ, ὁ ἀρχων ὁ μεγας, ὁ ἰσταμένος ὑπὲρ τῶν ὑιῶν
tου λαοῦ σου· καὶ θέλει εἰσθαί καιρὸς θλίψεως, ὃς οὐκ ἐγεῖνεν ποτὲ, ἀφεὶν ἑαυτὸν, μεχρὶς εἰκόνος τοῦ καιροῦ. 2Καὶ εἰς τὸν καιρὸν θέλει διασώσει ὁ λαὸς σου, φαίνεται χρηστεῖο
καὶ σφραγισεῖ τὸ βιβλίον εἰς τὸν ἐσχάτον καιρόν. 3Λογίας θέλει εκτείνει τὴν χειρὶ τοῦ καιροῦ· καὶ ἡ γῆ τῆς ἄγιας θέλει ἀρχαίας· καὶ πάντα τὰ αἰῶνα

Anonymous Greek Bible (Modern)

1010
θελει πληθυνθή. 5 Και εγώ ο Δανιηλ εθεωρησα και ιδου, ισταντο δυο άλλοι, εις εντευθεν επι του χειλους του ποταμου και εις εκειθεν επι του χειλους του ποταμου. 6 Και ειπεν ο εις προς τον ανδρα τον ενδεδυμενον λινα, οστις ήτο επανωθεν των υδατων του ποταμου, Εως ποτε θελει εισθαι το τελος των δαιμωνων τουτων; 7 Και ηκουσα τον ανδρα τον ενδεδυμενον λινα, οστις ήτο επανωθεν των υδατων του ποταμου, οταν συντελεσθη ο διασκορπισμος της δυναμεως του αγιου λαου, παντα ταυτα θελουσιν εκπληρωθη. 8 Και ειπον, Κυριε μου, ποιον το τελος τουτων; 9 Και ειπε, Υπαγε, Δανιηλ· διοτι οι λογοι ειναι κεκλεισμενοι και εσφραγισμενοι εως του εσχατου καιρου. 10 Πολλοι θελουσι καθαρισθη και λευκανθη και δοκιμασθη· και οι ασεβεις θελουσιν ασεβει· και ουδεις εκ των ασεβων θελει νοησει· αλλ’ οι συνετοι θελουσι νοησει. 11 Και απο του καιρου, καθ’ ον η παντοτεινη θυσια αφαιρεθη και το βδελυγμα της ερημωσεως στηθη, θελουσιν εισθαι ημεραι χιλιαι διακοσιαι και ενενηκον. 12 Μακαριος οστις υπομεινη και φθαση εις ημερας χιλιας τριακοσιας και τριακοντα πεντε. 13 Αλλα συ υπαγε, εως του τελους· και θελεις αναπαυθη και θελεις σταθη εν τω κληρω σου εις το τελος των ημερων.

**Hosea**

**Chapter 1**

1 Ο λογος του Κυριου ο γενομενος προς Ωσηε τον υιον του Βεηρι, εν ταις ημεραις Οζιου, Ιωαθαμ, Αχαζ και Εζεκιου, βασιλεων του Ιουδα, και εν ταις ημεραις Ιεροβοαμ, υιου του Ιωας, βασιλεως του Ισραηλ. 2 Αρχη του λογου του Κυριου δια του Ωσηε. Και ειπε Κυριος προς αυτον, Υπαγε, λαβε εις σεαυτον γυναικα πορνειας και τεκνα πορνειας· διοτι η γη κατεπορνευσε, εκκλινασα απο οπισθεν του Κυριου. 3 Και υπηγε και ελαβε την Γομερ, θυγατερα του Δεβηλαιμ· και συνελαβε και εγεννησεν εις αυτον υιον. 4 Και ειπε Κυριος προς αυτον, Καλεσον το ονομα αυτου Ιεζραελ· διοτι ετι ολιγον και θελω εκδικησει το αιμα του Ιεζραελ επι τον οικον Ιηου, και θελω καταπαυσει την βασιλειαν του οικου Ισραηλ. 5 Και εν τη ημερα εκεινη θελω συντριψει το τοξον του Ισραηλ εν τη κοιλαδι του Ιεζραελ. 6 Και συνελαβεν ετι και εγεννησε θυγατερα. Και ειπε προς αυτον, Καλεσον το ονομα αυτου Ιεζραελ· διοτι σεις δεν θελεις τον Τασον λαον λαος μου και εγω δεν θελω εισθαι αυτους εως των αποκρυμενων της ταπεινωσεως του θεου αυτων. 7 Και η ονομα αυτης Λο-ρουχαμμα· διοτι θελω να εισαχθη με αυτους του Ισραηλ και εγω δεν θελω να εισαχθη με αυτους του Κυριου του θεου αυτων. 8 Και η ονομα αυτης ιοραμμα· διοτι δεν θελω να εισαχθη με αυτους του Ιουδα και εγω δεν θελω να εισαχθη με αυτους του Ιουδα. 9 Και απο τον Ιουδα μεταστηθη αυτοι εις τον Κοραο γενομενος του Θηβων, και εγω δεν θελω να εισαχθη με αυτους του Κυριου του θεου αυτων. 10 Ο αριθμος των ζων των ιουδαιων του υιου του Ιωα στην ημερα της παναγιασης της Ιηου και εγω δεν θελω να εισαχθη με αυτους του Ιουδα.
μου, εκεί θέλει λέει προς αυτούς, Υιοί του Θεού του ζωντος. 11Τοτε θέλουσι συναχθή ομοί οι
υοί Ιουδα και οι υοί Ισραηλ, και θέλουσι καταστησει εις εαυτούς αρχηγον ενα, και θέλουσιν
αναβη εκ της γης διοτι μεγαλη θελει εισθανη η ημερα του Ιεζραελ.

Chapter 2

1Ειπατε προς τους αδελφους σας, Αμμι, και προς τας αδελφας σας, Ρουχαμμα. 2Κριθητε μετα
tης μητρος σας, κριθητε· διοτι αυτη δεν ειναι γυνη μου και εγω δει ειναι ανηρ αυτης· ας αφαιρεση
λοιπον τας πορνειας αυτης απ' εμπροσθεν αυτης και τας μοιχειας αυτης εκ μεσου των μαστων
αυτης· 3μποτε εκδασας γυμνωσω αυτην και αποκαταστησει εις εαυτους αρχηγον ενα, και θελουσιν
αναβη εκ της γης· διοτι μεγαλη θελει εισθαι η ημερα του Ιεζραελ.
καμει διαθήκην υπερ αυτων προς τα θηρια του αγρου και προς τα πετεινα του ουρανου και τα ερπετα της γης· τοξον δε και ρομφαιαν και πολεμον θελω συντριψει εκ της γης και θελω κατοικισει αυτους εν ασφαλεια.
19 Και θελω σε μνηστευθη εις εμαυτον εις τον αιωνα· και θελω κατοικισει εν ασφαλεια.
20 Και θελω σε μνηστευθη εις εμαυτον εν δικαιοσυνη και εν κρισει και εν ελεει και εν οικτιρμοις·
21 και θελω σε μνηστευθη εις εμαυτον εν πιστει· και θελεις γνωρισει τον Κυριον.

Chapter 3

1 Και ειπε Κυριος προς εμε, Υπαγε ετι, αγαπησον γυναικα, ητις καιτοι αγαπωμενη υπο του φιλου αυτης ειναι μοιχαλις, κατα την αγαπην του Κυριου προς τους υιους Ισραηλ, οιτινες ομως επιβλεπουσιν εις θεους αλλοτριους και αγαπωσι φιαλας οινου.
2 Και εμισθωσα αυτην εις εμαυτον δια δεκαπεντε αργυρια και εν χομορ κριθης και ημισυ χομορ κριθης.
3 Και ειπα προς αυτην, Θελεις καθησει δι' εμε πολλας ημερας· δεν θελεις πορνευσει και δεν θελεις εισθαι δι' αλλον· και εγω ομοιως θελω εισθαι δια σε.
4 Διοτι οι υιοι Ισραηλ θελουσι καθησει πολλας ημερας χωρις βασιλεως και χωρις αρχοντος και χωρις θυσιας και χωρις αγαλματος και χωρις εφοδ και θεραφειμ.
5 Μετα ταυτα θελουσιν επιστρεψει οι υιοι Ισραηλ και θελουσι ζητησει Κυριον τον Θεον αυτων και Δαβιδ τον βασιλεα αυτων· και θελω φοβεισθαι τον Κυριον και την αγαθοτητα αυτου εν ταις εσχαταις ημεραις.

Chapter 4

1 Ακουσατε τον λογον του Κυριου, υιοι Ισραηλ· διοτι ο Κυριος εχει κρισιν μετα των κατοικων της γης, επειδη δεν υπαρχει αληθεια ουδε ελεος ουδε γνωσις Θεου επι της γης. 2 Επιορκια και ψευδος και φονος και κλοπη και μοιχεια επλημμυρησαν, και αιματα εγγιζουσιν επι αιματα. 3 Δια τουτο θελει πενθησει η γη, και πας ο κατοικων εν αυτη θελει λιποψυχησει, μετα των θηριων του αγρου και μετα των πετεινων του ουρανου· ετι και οι ιχθυες της θαλασσης θελουσι εκλειψει.

4 Πλην ας μη αντιλεγη μηδεις μηδ' ας ελεγχη τον αλλον· διοτι ο λαος σου ειναι ως οι αντιλεγοντες εις τον ιερεα. 5 Δια τουτο θελει αφανισει την μητερα σου. 6 Ο λαος μου ηφανισθη δι' ελλειψιν γνωσεως επειδη συ απερριψας την γνωσιν και εγω απερριψα σε απο τον να ερατευς εις εμε· επειδη ελησμονησας τον νομον του Θεου σου, και εγω θελω λησμονησει τα τεκνα σου. 7 Καθως επληθυναν,
ουτως ημαρτησαν εις εμε· την δοξαν αυτων εις ατιμιαν θελω μεταβαλει. 8 Τρωγουσι τας αμαρτιας
του λαου μου και εχουσι προσηλωμενην την ψυχην αυτων εις την ανομιαν αυτων. 9 Δια τουτο
θελει εισθαι, καθως ο λαος, ουτω και ο ιερευς· και θελω επισκεφθη επι' αυτους τας οδους αυτων
και ανταποδωσει εις αυτους τας πραξεις αυτων. 10 Δια τουτο θελουσι τρωγει και δεν θελουσι
χορταζεσθαι, θελουσι πορνευει και δεν θελουσι πληθυνεσθαι επειδη εγκατελιπον το να λατρευωσι
tον Κυριον. 11 Πορνεια και οινος και μεθη αφαιρουσι την καρδιαν.

12 Διοτι θελουσι τρωγει και δεν θελουσι χορταζεσθαι, θελουσι πορνευει και δεν θελουσι
πληθυνεσθαι· επειδη εγκατελιπον το να λατρευωσι τον Κυριον.
13 Πορνεια και οινος και μεθη αφαιρουσι την καρδιαν.

14 Δια τουτο θελει εισθαι, καθως ο λαος, ουτω και ο ιερευς· και θελω επισκεφθη επ' αυτους τας οδους αυτων
και ανταποδωσει εις αυτους τας πραξεις αυτων.

15 Εαν συ, Ισραηλ, πορνευης, τουλαχιστον ας μη
ανομηση ο Ιουδας· μη υπαγετε λοιπον εις Γαλγαλα μηδ' αναβαινετε εις Βαιθ-αυεν μηδε ομνυετε,
Ζη ο Κυριος. 16 Διοτι ο Ισραηλ απεσκιρτησεν ως δαμαλις αποσκιρτωσε· τωρα θελει βοσκησει αυτους
ο Κυριος ως αρνια εν τοπω πλατει.
17 Ο Εφραιμ προσεκολληθη εις τα ειδωλα· αφησατε αυτον.
18 Το ποτον αυτων ωξυνισεν· ολως εδοθησαν εις την πορνειαν· οι υπερασπισται αυτης ω της
αισχυνης, αγαπωσι το Δοτε.
19 Ο ανεμος θελει συσφιγξει αυτην εν ταις πτερυξιν αυτου, και θελουσι
καταισχυνθη δια τας θυσιας αυτων.

Chapter 5

1 Ακουσατε τουτο, ιερεις, και προσεξατε, οικος Ισραηλ, και δοτε ακροασιν, οικος βασιλεως·
dιοτι προς εσας ειναι κρισις· επειδη εσταθητε παγις επι Μισπα και δικτυον ηπλωμενον επι το
Θαβωρ. 2 Και οι αγρευοντες εκαμον βαθειαν σφαγην· αλλ' εγω θελω παιδευσει παντας αυτους.
3 Εγω εγνωρισα τον Εφραιμ, και ο Ισραηλ δεν ειναι κεκρυμμενος απ' εμου· διοτι τωρα πορνευει,
Εφραιμ, και εμιανθη ο Ισραηλ. 4 Δεν αφινουσιν αυτους αι πραξεις αυτων να επιστρεψον εις τον
Θεον αυτων· διοτι το πνευμα της πορνειας ειναι εν μεσω αυτων και δεν εγνωρισαν τον Κυριον.
5 Και η υπερηφανια του Ισραηλ μαρτυρει κατα προσωπον αυτου· δια τουτο ο Ισραηλ και ο Εφραιμ
θελουσι πεσει εν τη ανομια αυτων· ο Ιουδας ετι θελει πεσει μετ' αυτων.
6 Μετα των ποιμνιων αυτων και μετα των αγελων αυτων θελουσιν υπαγει δια να ζητησωσι τον Κυριον· αλλα δεν
θελουσιν ευρει· απεμακρυνθη απ' αυτων. 7 Εφερθησαν απιστως προς τον Κυριον· διοτι εγνωρισαν
tεκνα αλλοτρια· τωρα δε εις μην θελει καταφαγει αυτους και τας κληρονομιας αυτων.
8 Σαλπισατε κερατινην εν Γαβαα, σαλπιγγα εν Ραμα· ηχησατε δυνατα εν Βαιθ-αυεν· κατοπιν σου,
Βενιαμιν. 9 Ο Εφραιμ θελει εισθαι ηρημωμενος εν τη ημερα του ελεγχου· μεταξυ των φυλων του Ισραηλ
eγνωστοποιησα το βεβαιως γενησομενον· 10 οι αρχοντες Ιουδα εγειναν ως οι μετατοπιζοντες ορια·
επ' αυτους θελω εκχυσει ως υδατα την οργην μου. 11 Κατεδυναστευθη ο Εφραιμ, συνετριβη εν τη
κρισεν διοτι εκουσιος υπηγε κατοπιν προσταγματος· δια τουτο εγω θελω εισθαι ως σαρακιος εις τον Εφραιμ και ως σκωληξ εις τον οικον Ιουδα· Και ειδεν ο Εφραιμ την νοσον αυτου και ο Ιουδας το ελκος αυτου, και υπηγεν ο Εφραιμ προς τον Ασσυριον και απεστειλε προς τον βασιλεα Ιαρειβ· αλλ' ουτος δεν ηδυνηθη να σας ιατρευση ουδε να σας απαλλαξη απο του ελκους σας. Διοτι εγω θελω εισθαι ως λεων εις τον Εφραιμ και ως σκυμνος λεοντος εις τον οικον Ιουδα· εγω, εγω θελω διασπαραξει και αναχωρησει· θελω λαβει, και δεν θελει υπαρχει ο ελευθερων. Θελω υπαγει, θελω επιστρεψει εις τον τοπον μου, εωςου γνωρισωσι το εγκλημα αυτων και ζητησωσι το προσωπον μου· εν τη θλιψει αυτων θελουσιν ορθρισει προς εμε.

Chapter 6

Ελθετε και ας επιστρεψωμεν προς τον Κυριον· διοτι αυτος διεσπαραξε, και θελει μας ιατρευσει· Επαταξε, και θελει περιδεσει την πληγην ημων. Θελει αναζωοποησει ημας μετα δυο ημερας· εν τη τριτη ημερα θελει μας αναστησει, και θελομεν ζη ενωπιον αυτου.

Τοτε θελομεν γνωρισει και θελομεν εξακολουθει να γνωριζωμεν τον Κυριον· εν τη θλιψει αυτων θελουσιν ορθρισει προς εμε.

Chapter 7

Ενω ιατρευον τον Ισραηλ, απεκαλυφθη τοτε η ανομια του Εφραιμ και η κακια της Σαμαρειας· διοτι επραξαν ψευδος· και ο κλεπτης εισερχεται, ο ληστης γυμνονει εξωθεν. Και αυτοι δεν λεγουσιν εν τη καρδια αυτων, οτι ενθυμουμαι πασαν την ανομιαν αυτων· τωρα περιεκυκλωσαν αυτους αι πραξεις αυτων· εμπροσθεν του προσωπου μου εγειναν. Και αυτοι ομως ως ο Αδαμ παρεβησαν την διαθηκην· εν τουτω εφερθησαν απιστως προς εμε. Η Γαλααδ ειναι πολις εργαζομενων ανομιαν, ενεδρευουσα αιμα. Και ως στιφη ληστων παραμονευοντα ανθρωπον, ουτως ο συλλογος των ιερεων φονευουσιν εν τη οδω μεχρι Συχεμ· διοτι επραξαν αισχρα. Εν τω οικω Ισραηλ ειδον φρικην· εκει ειναι η πορνεια του Εφραιμ· ο Ισραηλ εμιανθη.

Και δια σε, Ιουδα, διωρισθη θερισμος, οταν εγω επιστρεψω την αιχμαλωσιαν του λαου μου.

1 Ενω ιατρευν ον Ισραηλ, απεκαλυφθη τοτε η ανομια του Εφραιμ και η κακια της Σαμαρειας· διοτι επραξαν ψευδος· και ο κλεπτης εισερχεται, ο ληστης γυμνονει εξωθεν. Και αυτοι δεν λεγουσιν εν τη καρδια αυτων, οτι ενθυμουμαι πασαν την ανομιαν αυτων· εμπροσθεν του προσωπου μου εγειναν. Εν τη κακια αυτων ευφραναν τον βασιλη και εν τοις ψευδεσιν αυτων εμπροσθεν του προσωπου μου εγειναν. Παντες ειναι μοιχοι, ως ο κλιβανος ο πεπυρωμενος υπο του αρτοποιου· οστις, αφυ ζυμωση το φυραμα, παυει του να θερμαινη αυτον, εωςου γεινη η ζυμωσις. Εν τη ημερα του βασιλεως ημων, οι αρχοντες ηθενησαν υπο της φλογωσεως του οινου, και αυτος εξηπλησε την χειρα αυτου προς τους αχρειους.
ενασχολούσι την καρδιάν αυτών φλεγώμενην ως κλιβανόν εν ταις ενεδραις αυτών· ο αρτοποιός ἀυτών κοιμάται ολήν την νυκτα· την δε αὐγήν αὐτή καίει ως πυρ φλογίζων. 7 Παντες ὁι οὕτωι εὐθεμανθήσαν ὡς κλιβανός καὶ κατεφαγον τους κριτας αὐτῶν· παντες οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἐπεσον· δεν υπαρχει μετάξυ αὐτών ὁ εἰπικαλοῦμενος με. 8 Ο Εφραίμ, αὐτὸς συνεμεγίθη μετὰ τῶν λαῶν· ὁ Εφραίμ εἶναι ως εγκρυφιας ὅστις δὲν εστραφῇ. 9 Ξένι οὐπιτὶ καταφθάναι κατὰ προσώπον αὐτοῦ· καὶ δὲν εὑρέθην αὐτόν το ῥεγαμίον. 10 Καὶ την ὑπερηφάνεια τοῦ Ἰσραήλ μαρτυρεῖ κατὰ προσώπον αὐτοῦ· καὶ δὲν ἐπιστρέφουσιν πρὸς Κυρίον τὸν Θεὸν αὐτῶν· αὐτοί ὦτις ἐξηγοράσαν αὐτοῦ· αὐτὸι δὲν ἐλαλήσαν κατ' ἐμοῦ ψευδῆ. 11 Καὶ ὁ Εφραίμ εἶναι ως περιστέρα δελεαζομένη, μὴ ἐχούσα συνεσίν· επικαλοῦμεν τὴν Αἰγύπτον, ὑπαγόντοι εἰς τὴν Ἀσσυρίαν. 12 Καὶ οἱ αὐτῶν ἐνως εἰρήνη τῆς οὐρανοῦ· θελῶ κατὰβιβάσε τοὺς πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ· θελῶ παιδεύσει αὐτοὺς καθὼς ἐκηρύχθη εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν. 13 Οὗτοι δὲν οἰκοδομοῦσιν αὐτοῦ· διὸτι δὲν ἔζησαν εἰς τὸν Υψίστον· ὑπαγόντοι εἰς τὴν Ἰερουσαλήμ. 14 Καὶ οἱ αὐτῶν μὴ εξηγοράσαν αὐτοῦ· διὸτι ἐξηγοράσαν ἐναντίον αὐτῶν· ὑπαρχεῖν ἐν τῇ γῆ τῆς Αἰγύπτου. 15 Καὶ αὐτοὶ δὲν ἔμετα τοῦ Ισραήλ· διὸτι αὐτοὶ δὲν ἔμετατο τὰς ἁπάντας τοῦ Ισραήλ. 16 Καὶ ὁ Εφραίμ εἶναι ὡς περιστέρα δελεαζομένη, μὴ ἐχούσα συνεσίν· επικαλοῦμεν τὴν Αἰγύπτον, ὑπαγόντοι εἰς τὴν Ἀσσυρίαν. 17 Καὶ ὁ Εφραίμ ἐνως εἰρήνη τῆς οὐρανοῦ· θελῶ κατὰβιβάσε τοὺς πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ· θελῶ παιδεύσει αὐτοὺς καθὼς ἐκηρύχθη εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν. 18 Καὶ αὐτοὶ δὲν ἔμετα τοῦ Ισραήλ· διὸτι δὲν ἔμετατο τὰς ἁπάντας τοῦ Ισραήλ. 19 Καὶ αὐτοὶ δὲν ἔμετα τοῦ Ισραήλ· διὸτι δὲν ἔμετατο τὰς ἁπάντας τοῦ Ισραήλ. 20 Καὶ ὁ Εφραίμ ἐνως εἰρήνη τῆς οὐρανοῦ· θελῶ κατὰβιβάσε τοὺς πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ· θελῶ παιδεύσει αὐτοὺς καθὼς ἐκηρύχθη εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν. 21 Επιστρεφομένοι, οὐχὶ εἰς τὸν Υψίστον· ἔγετον ὡς τοξον στρεβλον· ὁι αρχοντες αὐτῶν θελοῦν πεσεῖν εἰς ῥομφαία διὰ τὴν αὐθαδειαν τῆς γλώσσης αὐτῶν· αὐτοὶ δὲν ἔμετατο τὰς ἁπάντας τοῦ Ισραήλ. 22 Καὶ αὐτοὶ δὲν ἔμετατο τὰς ἁπάντας τοῦ Ισραήλ· διὸτι αὐτοὶ δὲν ἔμετατο τὰς ἁπάντας τοῦ Ισραήλ. 23 Καὶ αὐτοὶ δὲν ἔμετατο τὰς ἁπάντας τοῦ Ισραήλ· διὸτι αὐτοὶ δὲν ἔμετατο τὰς ἁπάντας τοῦ Ισραήλ.
θυσιας, τας οποιας προσφερουσιν εις εμε, θυσιαζουσι κρεας και τρωγουσι· ο Κυριος δεν δεχεται αυτας· τωρα θελει ενθυμηθη την ανομιαν αυτων και επισκεφθη τας αμαρτιας αυτων· αυτοι θελουσιν επιστρεψει εις την Αιγυπτον. 14 Διοτι ο Ισραηλ ελησμονησε τον Ποιητην αυτου και σικοδομει ναους, και ο Ιουδας επληθυνεν ωχυρωμενας πολεις· αλλα θελω εξαποστειλει πυρ επι τας πολεις αυτου και θελει καταφαγει τα παλατια αυτων.

Chapter 9

1 Μη χαιρε, Ισραηλ, μηδε ευφραινου ως οι λαοι· διοτι επορνευσας εκκλινων απο του Θεου σου· ηγαπησας μισθωματα επι παν αλωνιον σιτου.

2 Το αλωνιον και ο ληνος δεν θελουσι θρεψει αυτους, και ο οινος θελει εκλειψει απ' αυτων.

3 Δεν θελουσι κατοικησει εν τη γη του Κυριου· αλλ' ο Εφραιμ θελει επιστρεψει προς την Αιγυπτον, και θελουσι φαγει ακαθαρτα εν τη Ασσυρια.

4 Δεν θελουσι προσφερει σπονδας οινου εις τον Κυριον, ουδε θελουσι εισθαι αρεστοι εις αυτον· αι θυσιαι αυτων θελουσιν εισθαι εις αυτους ως αρτος πενθουντων· παντες οι τρωγοντες αυτας θελουσι μιανθη· διοτι αρτος αυτων υπερ της ψυχης αυτων δεν θελει εισελθει εις τον οικον του Κυριου. 5 Τι θελετε καμει εν ημερα πανηγυρεως και εν ημερα εορτης του Κυριου; 6 Διοτι, ιδου, εφυγον δια την ταλαιπωριαν· η Αιγυπτος θελει συναξει αυτους, η Μεμφις θελει θαψει αυτους· τα δι' αργυριου επιθυμητα αυτων, κνιδαι θελουσι κληρονομησει αυτα· ακανθαι θελουσιν εισθαι εν ταις σκηναις αυτων. 7 Ηλθον αι ημεραι της επισκεψεως, αι ημεραι της ανταποδοσεως ηλθον· ο Ισραηλ θελει γνωρισει τουτο· ο προφητης ειναι αφρων, ο ανθρωπος ο πνευματεμφορος μαινομενος, δια το πληθος της ανομιας σου και του μεγαλου κατα σου μισους. 8 Ο φρουρος του Εφραιμ ητο ο μετα του Θεου μου, ο δε προφητης εγεινε παγις ιξευτου εις πασας τας οδους αυτου και μισος εν τω οικω του Θεου αυτου. 9 Διεφθαρησαν βαθεως ως εν ταις ημεραις της Γαβαα· δια τουτο θελει ενθυμηθη την ανομιαν αυτων, θελει επισκεφθη τας αμαρτιας αυτων. 10 Ευρηκα τον Ισραηλ ως σταφυλην εν ερημω· ειδον τους πατερας σας ως τα πρωτογεννητα της συκης εν τη αρχη αυτης· αλλ' αυτοι υπηγον προς τον Βεελ-φεγωρ και αφιερωθησαν εις την αισχυνην· και εγειναν βδελυκτοι, καθως το αντικειμενον της αγαπης αυτων. 11 Περι δε του Εφραιμ, ως πτηνον θελει πεταξει η δοξα αυτων, απο της γεννας και απο της μητρας και απο της συλληψεως· 12 αλλα και αν εκθρεψωσι τα τεκνα αυτων, θελω ατεκνωσει αυτους, ωστε να μη μεινη ανθρωπος, διοτι ουαι ετι εις αυτους, οταν συρθω απ' αυτων. 13 Ο Εφραιμ με εφαινετο ως η Τυρος, πεφυτευμενος εν τοπω τερπνω· πλην ο Εφραιμ θελει εκφερει τα τεκνα αυτου δια τον φονεα. 14 Ο Εφραιμ με εφαινετο ως η Τυρος, πεφυτευμενος εν τοπω τερπνω· πλην ο Εφραιμ θελει εκφερει τα τεκνα αυτου δια τον φονεα. 15 Πασα η κακια αυτων ειναι εν Γαλγαλοις· διοτι δεν εισηκουσαν αυτον· και θελουσιν τουτο επισκεφθη την αγαπην αυτων εν τη γη της Αιγυπτον, και τρωγουσιν κρεας και τρωγουσι· ο Κυριος δεν δεχεται αυτας· τωρα θελει ενθυμηθη την ανομιαν αυτων και επισκεφθη τας αμαρτιας αυτων· αυτοι θελουσιν επιστρεψει εις την Αιγυπτον. 14 Διοτι ο Ισραηλ ελησμονησε τον Ποιητην αυτου και σικοδομει ναους, και ο Ιουδας επληθυνεν ωχυρωμενας πολεις· αλλα θελω εξαποστειλει πυρ επι τας πολεις αυτου και θελει καταφαγει τα παλατια αυτων.
Chapter 10

Ο Ισραήλ είναι αμπελός ευκληματούσα· εκαρποφόρησεν αφθονώς· κατά την αγαθοτητά της γης αυτού ελαμπρύνε το αγαλματικό του· κατά την αγαθοτητά της γης αυτού ελαμπρύνε τα αγαλματικά.

Η καρδιά αυτών είναι μεμερισμένη· τώρα θελούσι πολλάφηρη· αυτός θελεί κατασκαψεί τα θυσιαστήρια αυτών, θελεί φθειρεί τα αγαλματικά.

Διότι τώρα θελούσιν ειπει, Ημείς δεν εχομεν βασιλεα, διοτι δεν εφοβήθημεν τον Κυριον· και ο βασιλευς τι ηθελε μας καμει; 4Ελάλησαν λόγους, ομνυόντες ψευδώς, ενω εκαμνον συνθήκην· θεν η καταδίκη θελει εκβλαστεί· κατά την βουλήν του αγρού.

Οι κατοικοι της Σαμαρείας θελούσι κατατρομαξει δια τον μοσχόν της Βαιθ-αυεν· διοτι ο λαος αυτου θελει πενθησει δι' αυτον και οι ειδωλοθυται αυτου, οι χαιροντες εις αυτον, δια την δοξαν αυτου, διεξε ηθελε η θεσπονδυα· αναθερει αυτους και επελευσε για την Ασσυριαν, διοτι η θεσπονδυα αυτους θερετρισε· καθως ο Σαλμαν εξεπορθησε την Βαιθ-αρβελ· η μητρη κατασυντριβη επι τα τεκνα.

Αυτος οτι θελει φερθη εις την Ασσυριαν, δωρον προς τον βασιλεα Ιαρειβ· η θεσπονδυα αυτους αναθετει· καθως η θεσπονδυα αυτους την Βαιθ-αυεν· διοτι για τη δοξαν αυτους θελει· καθως ο Σαλμαν εξεπορθησε την Βαιθ-αρβελ· η μητρη κατασυντριβη επι τα τεκνα.

Οι κατοικοι της Σαμαρείας θελούσι κατατρομαξει δια τον μοσχόν της Βαιθ-αυεν· διοτι ο λαος αυτου θελει πολλάφηρη· αυτός θελει κατασκαψνει τα θυσιαστήρια αυτών, θελει εκβλαστεί τα αγαλματικά.

Chapter 11

Οτε ο Ισραήλ ητο νηπιον, τοτε εγω ηγαπησα αυτον και εξ Αιγυπτου εκαλεσα τον υιον μου·

Οσον εκαλουν αυτους, τοσον αυτοι ανεχωρουν απ' εμπροσθεν αυτων· εθυσιαζον εις τους Βααλειμ και εθυμιαζον εις τα γλυπτα.

Εγω εν ημερα της γεννησης αυτου θελει· εγω εν ημερα της γεννησης αυτου θελει· εγω εν ημερα της γεννησης αυτου θελει· εγω εν ημερα της γεννησης αυτου θελει·

Σπειρατε δι' εαυτους εν δικαιοσυνη, θερισατε εν ελεει· ανοιξατε την αφειμενην σας γην· διοτι ειναι καιρος να εκζητησητε τον Κυριον, εωςου ελθη και επισταλαξη δικαιοσυνην εφ' υμας.

Δια τουτο απωλεια θελει εγερθη μεταξυ των λαων σου, και παντα τα προσωπα σου θελουσιν εκπορθηθη, καθως ο Σαλμαν εξεπορθησε την Βαιθ-αρβελ εν τη ημερα της μαχης· η μητρη κατασυντριβη επι τα τεκνα.
αυτων, και εθεσα τροφην εμπροσθεν αυτων. 5 Δεν θελει επιστρεψει εις την γην της Αιγυπτου, αλλ' ο Ασσυριος θελει εισοδημα τοις αυτοις, διοτι δεν θελησαν να επιστραφωσι. Και η ρομφαια θελει επιστρεφειν επι τας πολεις αυτων και θελει αναλωσει τους ισχυρους αυτου και καταφαγει, ενεκα των διαβουλιων αυτων. 7 Και ο λαος μου ειναι προσκεκολλημενος εις την αποστασιν την κατ' εμοι· αν και εκαλεσθησαν προς τον Υψιστον, ουδεις ομως υψωσεν αυτον. 9 Πως θελω σε εισελθειν εις την εξολοθρευμον του Εφραιμ· διοτι εγω ειμαι Θεος και ουχι ανθρωπος, Αγιος εν τω μεσω σου· και δεν θελω εισελθειν εις την δυσεως· 8 Κατοπιν του Κυριου θελουσι περιπατει· ως λεων θελει βρυχασθαι· οταν αυτος βρυχηθη, τοτε θελουσι σπευσει εκστατικα τα τεκνα απο της δυσεως· 11 θελουσι σπευσει εκστατικα ως πτηνον απο της Αιγυπτου και ως περιστερα απο της γης της Ασσυριας, και θελω αποκαταστησει αυτους εν τοις οικοις αυτων, λεγει Κυριος.

Chapter 12

1 Ο Εφραιμ βοσκεται ανεμον και κυνηγει τον ανατολικον ανεμον· καθ' ημεραν πληθυνει ψευδη και ολεθρον καμνουσι δε συνθηκην μετα των Ασσυριων και φερουσιν ελαιον εις την Αιγυπτον. 2 Ο Κυριος εχει ετι κρισιν μετα του Ιουδα, και θελει επισκεφθη τον Ιακωβ κατα τας οδους αυτου· κατα τας πραξεις αυτου θελει ανταποδωσει εις αυτον. 3 Εν τη κοιλια επτερνισε τον αδελφον αυτου και εν τη ανδρικη ηλικια αυτου ενισχυσε προς τον Θεον. 4 Ναι, ενισχυσε μετα αγγελου και υπερισχυσεν· εκλαυσε και εδεηθη αυτου· εν Βαιθηλ ευρηκεν αυτον, και εκει εδεηθην αυτος. 5 Ναι, Κυριος ο Θεος των δυναμεων, ο Κυριος ειναι το μνημοσυνον αυτου. 6 Δια τουτο συ επιστρεψον προς τον Θεον σου· φυλαττε ελεος και κρισιν και ελπιζε επι τον Θεον σου δια παντος. 7 Ο Εφραιμ ειναι εμπορος· ζυγια απατης ειναι εν τη χειρι αυτου· αγαπα να αδικη. 8 Και ο Εφραιμ ειπε, Βεβαιως εγω επλουτησα, απεκτησα υπαρχοντα εις εμαυτον· εν πασι τοις κοποις μου δεν θελει ευρεθη εν εμοι ανομια, ητις να λογιζηται αμαρτια. 9 Εγω δε ειμαι Κυριος ο Θεος σου εκ γης Αιγυπτου, θελω σε κατοικισει ετι εν σκηναις ως εν εορταις εορτης. 10 Ελαλησα ετι δια προφητων και ορασεις επληθυνα εγω, και παρεστησα εμπροσθεν σου αγγελους απο της γης της Α βαλλης· 11 Το Ιακωβ εφυγεν εις την γην της Συριας και ο Ισραηλ εδουλευσε δια γυναικα και δια γυναικα εφυλαξε προβατα. 12 Ο Κυριος ειπε αυτον, ο Λευκος ειναι ο Θεος σου εκ γης Αιγυπτου, θελω σε κατοικισει ετι εν σκηναις ως εν εορταις εορτης. 13 Ναι, ενισχυσε μετα αγγελου και υπερισχυσεν· εκλαυσε και εδεηθη αυτου· εν Βαιθηλ ευρηκεν αυτον, και εκει εδεηθην αυτος. 14 Δια τουτο συ επιστρεψον προς τον Θεον σου· φυλαττε ελεος και κρισιν και ελπιζε επι τον Θεον σου δια παντος. 15 Ο Εφραιμ ειναι εμπορος· ζυγια απατης ειναι εν τη χειρι αυτου· αγαπα να αδικη. 16 Και ο Εφραιμ ειπε, Βεβαιως εγω επλουτησα, απεκτησα υπαρχοντα εις εμαυτον· εν πασι τοις κοποις μου δεν θελει ευρεθη εν εμοι ανομια, ητις να λογιζηται αμαρτια. 17 Και ο Λευκος ειπε, Βεβαιως εγω επλουτησα, απεκτησα υπαρχοντα εις εμαυτον· εν πασι τοις κοποις μου δεν θελει ευρεθη εν εμοι ανομια, ητις να λογιζηται αμαρτια.
Chapter 13

1 Οτε ο Εφραιμ ελαλεί εν τρομω, αυτος υψωθη εν τω Ισραηλ· οτε δε ημαρτησε περι του Βααλ, τοτε ετελευτησε. 2 Και τωρα αμαρτανουσιν επί μαλλον και μαλλον και εκαμον εις αυτους χωνευτα εκ του αργυριου αυτων, ειδολα κατα την φαντασιαν αυτων, παντα ταυτα εργον τεχνιτων· αυτοι λεγουσι περι αυτων, οι ανθρωποι οι θυσιαζοντες ας φιλησωι τους μοσχους. 3 Δια τουτο θελουσιν εισθαι ως νεφελη πρωινη και ως δροσος εωθινη διαβαινουσα, ως λεπτον αχυρον εκφυσωμενον εκ του αλωνιου και ως καπνος εκ της καπνοδοχου. 4 Αλλ' εγω ειμαι Κυριος ο Θεος σου εκ γης Αιγυπτου· και αλλον θεον πλην εμου δεν θελεις γνωρισει· διοτι δεν υπαρχει αλλος σωτηρ εκτος εμου. 5 Εγω σε εγνωρισα εν τη ερημω, εν γη ανυδρω. 6 Κατα τας βοσκας αυτων, ουτως εχορτασθησαν· εχορτασθησαν, και υψωθη η καρδια αυτων· δια τουτο με ελησμονησαν. 7 Ωθην θελουσιν εις αυτους ως λεων· ως παρδαλις εν οδω θελω παραμονευει αυτους. 8 Θελω απαντησει αυτους ως αρκτος στερηθεισα των τεκνων αυτης, και θελω διασπαραξει το περιφραγμα της καρδιας αυτων και καταφαγει αυτους εκει ως λεων· θηριον αγριον θελει διασπαραξει αυτους. 9 Απωλεσθης, Ισραηλ· πλην ειναι η βοηθεια σου. 10 Πονοι τικτουσης θελουσι ελθει επ' αυτον· ειναι υιος ασυνετος· διοτι δεν ειναι καιρος να στεκηται εν τω ανοιγματι της μητρας. 11 Αν και ουτος εσταθη καρποφορος μεταξυ των αδελφων αυτου, ανατολικος ανεμος ομως θελει ελθει, ο ανεμος του Κυριου θελει αναβη απο της ερημου, και αι βρυσεις αυτου θελουσιν εκλειψει και θελει καταξηρανθη η πηγη αυτου· ουτος θελει αφαρπασει τον θησαυρον παντων των επιθυμητων αυτου σκευων. 12 Η Σαμαρεια θελει αφανισθη, διοτι απεστατησε κατα του Θεου αυτης· θελουσι πεσει εν ρομφαια· τα θηλαζοντα νηπια αυτων θελουσι συντριφθη, και αι εγκυμονουσαι αυτων θελουσι διασχισθη.
ριζας αυτου ως δενδρον του Λιβανου. 6Οι κλαδοι αυτου θελουνιν εξαπλωθη και η δοξα αυτου θελει εισθαι ως ελαιας και η οσμη αυτου ως του Λιβανου. 7Θελουν επιστρεψει και καθησει υπο την σκιαν αυτου· θελουν αναζησει ως σιτος και αναζησει ως αμπελος· η μνημη αυτου θελει εισθαι ως οινος Λιβανου. 8Ο Εφραιμ θελει ειπει, Τι εχω να καμω πλεον μετα των ειδωλων; Εγω ηκουσα και θελω παραφυλαξει αυτον· ημεις θελουμασται εις αυτον ως ελατη ευθαλης· απ' εμου ο καρπος σου θελει προελθει. 9Τις ειναι σοφος και θελει εννοησει ταυτα, συνετος και θελει γνωρισει αυτα; διοτι ευθειαι ειναι αι οδοι του Κυριου, και οι δικαιοι θελουν εις αυτας· οι δε παραβαται θελουν εις αυτας.

Joel

Chapter 1

1Ο λογος του Κυριου ο γενομενος προς Ιωηλ τον υιον του Φαθουηλ. 2Ακουσατε τουτο, οι πρεσβυτεροι, και δοτε ακροασιν, παντες οι κατοικουντες την γην· εγεινε τουτο εν ταις ημεραις υμων και εν ταις ημεραις των πατερων υμων; 3Διηγηθητε προς τα τεκνα σας περι τουτου και τα τεκνα σας προς τα τεκνα αυτων και τα τεκνα αυτων προς τους. 4Ο, τι αφηκεν η καμπη, κατεφαγεν η ακρις· και ο, τι αφηκεν η ακρις, κατεφαγεν ο βρουχος· και ο, τι αφηκεν ο βρουχος, κατεφαγεν η ερυσιβη. 5Ανανηψατε, μεθυσοι, και κλαυσατε, και ολολυξατε, παντες οι οινοποται, δια τον νεον οινον· διοτι αφηρεθη απο του στοματος σας. 6Επειδη εθνος ανεβη επι την γην μου, ισχυρον και αναριθμητον, του οποιου οι οδοντες ειναι οδοντες λεοντος, και εχει μυλοδοντας σκυμνου. 7Ο, τι αφηκεν η καμπη, κατεφαγεν η ακρις· και ο, τι αφηκεν η ακρις, κατεφαγεν ο βρουχος· και ο, τι αφηκεν ο βρουχος, κατεφαγεν η ερυσιβη.

1021
ηρημωθησαν, αι αποθηκαι εχαλασθησαν· διοτι ο σιτος εξηρανθη.

18 Πως στεναζουσι τα κτηνη· αδημονουσιν αι αγελαι των βοων, διοτι δεν εχουσι βοσκην· ναι, τα ποιμνια των προβατων ηφανισθησαν.

19 Κυριε, προς σε θελω βοησει· διοτι το πυρ κατηναλωσε τας βοσκας της ερημου και η φλοξ κατεκαυσε παντα τα δενδρα του αγρου.

20 Τα κτηνη ετι της πεδιαδος χασκουσι προς σε· διοτι εξηρανθησαν οι ρυακες των υδατων και πυρ κατεφαγε τας βοσκας της ερημου.

Chapter 2

1 Σαλπισατε σαλπιγγα εν Σιων, και αλαλαξατε εν τω ορει τω αγιω μου· ας τρομαξωσι παντες οι κατοικουντες την γην· διοτι ερχεται η ημερα του Κυριου, διοτι ειναι εγγυς·

2 ημερα σκοτους και γνοφου, ημερα νεφελης και ομιχλης· ως αυγη εξαπλουται επι τα ορη λαος πολυς και ισχυρος· ομοιος αυτου δεν εσταθη απ' αιωνος ουδε μετ' αυτον θελει σταθη πλεον ποτε εις γενεας γενεων.

3 Πυρ κατατρωγει εμπροσθεν αυτου και φλοξ κατακαιει οπισθεν αυτου· η γη ειναι ως ο παραδεισος της Εδεμ εμπροσθεν αυτου, και οπισθεν αυτου πεδιας ηφανισμενη· και βεβαιως δεν θελει εκφυγει απ' αυτου ουδεν.

4 Η θεα αυτων ειναι ως θεα ιππων, και ως ιππεις, ουτω θελουσι τρεχει.

5 Ως κροτος αμαξων θελουσι πηδα επι τας κορυφας των ορεων, ως ισχυρος λαος παρατεταγμενος εις μαχην.

6 Ενωπιον αυτου οι λαοι θελουσι κατατρομαξει· παντα τα προσωπα θελουσιν αποσβολωθη.

7 Θελουσι τρεξει ως μαχηται, ως ανδρες πολεμισται θελουσιν αναβη το τειχος, και θελουσιν υπαγει εκαστος εις την οδον αυτου και δεν θελουσι χαλασει τας ταξεις αυτων.

8 Και δεν θελουσι σπρωξει ο εις τον αλλον· θελουσι περιπατει εκαστος εις την οδον αυτου, και πιπτοντες επι τα βελη δεν θελουσι πληγωθη.

9 Θελουσι περιτρεχει εν τη πολει, θελουσι δραμει επι το τειχος, θελουσιν αναβαινει επι τας οικιας, θελουσιν εμβαινει δια των θυριδων ως κλεπτης.

10 Η γη θελει σεισθη εμπροσθεν αυτων, οι ουρανοι θελουσι τρεμει, ο ηλιος και η σεληνη θελουσι συσκοτασει, και τα αστρα θελουσι συρει οπισω το φεγγος αυτων.

11 Και ο Κυριος θελει εκπεμψει την φωνην αυτου εμπροσθεν του στρατευματος αυτου· διοτι το στρατοπεδον αυτου ειναι μεγα σφοδρα, διοτι ο εκτελων τον λογον αυτου ειναι ισχυρος, διοτι η ημερα του Κυριου ειναι μεγαλη και τρομερα σφοδρα και τις δυναται να υποφερη αυτην; 

12 Και τωρα δια τουτο, λεγει Κυριος, επιστρεψατε προς εμε εξ ολης της καρδιας υμων και εν νηστει και εν κλαυθμω και εν πενθει.

13 Και διαρρηξατε την καρδιαν σας και μη τα ιματια σας και επιστρεψατε προς Κυριον τον Θεον σας· διοτι ειναι ελεημων και οικτιρμων, μακροθυμος και πολυελεος και μεταμελουμενος δια το κακον.

14 Τις οιδεν, αν θελη επιστρεψει και μεταμεληθη και αφησει ευλογιαν κατοπιν αυτου, προσφοραν και σπονδην εις Κυριον τον Θεον υμων;

15 Σαλπισατε σαλπιγγα εν Σιων, αγιασατε νηστειαν, κηρυξατε συναξιν επισημον.

16 Συναθροισατε τον λαον, αγιασατε την συναξιν, συναξατε τους πρεσβυτερους, συναθροισατε τα νηπια και τα θηλαζοντα μαστους· ας κλαυσωσιν οι ιερεις, οι λειτουργοι του Κυριου, μεταξυ της στοας και του θυσιαστηριου, και ας ειπωσι, Φεισαι, Κυριε, του λαου σου και μη δωσης την κληρονομιαν σου εις ονειδος, ωστε να κυριευσωσιν αυτους.
τα ἑθνη· δια τι να εἰπωσι μεταξὺ των λαῶν, Που ειναι ο Θεος αυτων; 18Και ο Κυριος θελει ἵλιτυπησε δια την γην αυτου και θελει φεισθη του λαου αυτου. 19Ναι, ο Κυριος θελει αποκριθη και ειπει προς τον λαον αυτου, Ποι ειναι ο Θεος αυτων και το ελαιον και θελε δια μεταξυ των λαων, και δεν θελω σας και μελε δεν θελω· 20Αλλα θελω απομακρυνει απο σας τον εκ του βορρα πολεμιον, και θελω εξωσει αυτον εις γην αυτου και θελει φεισθη του λαου αυτου. 18Και ο Κυριος θελει επακρυνει απο σας τον εκ του βορρα πολεμιον, και θελω εξωσει αυτον εις γην αυτου και θελει φεισθη του λαου αυτου.

Chapter 3

1Διοτι, ιδου, εν ταις ημεραις εκειναις και εν τω καιρω εκεινω, οταν επιστρεψω τους αιχμαλωτους του Ιουδα και της Ιερουσαλημ, 2θελω συναξει ετι παντα τα εθνη και θελω καταβιβασει αυτα εις την κοιλαδα του Ιωσαφατ, και θελω κριθη μετ' αυτων εκει υπερ του λαου μου και της κληρονομιας μου Ισραηλ, τον οποιον διεσπειραν μεταξυ των εθνων και διεμοιρασθησαν την γην μου· 3και ερριψαν κληρους δια τον λαον μου· και επωλουν κορασιον δια οινον και επινον. 4Και ετι ειπεν ο Κυριος, και εις τους υπολοιπους τους οποιους ο Κυριος θελει προσκαλεσει.

Και θελω δειξει τερατα εν τοις ουρανοις και επι της γης, αιμα και πυρ και ατμιδα καπνου. 31Ο ηλιος θελει μεταστραφη εις σκοτος και η σεληνη εις αιμα, πριν ελθη η ημερα του Κυριου η μεγαλη και επιφανης. 32Και πας οστις επικαλεσθη το ονομα του Κυριου, θελει σωθη· διοτι εν τω ορει Σιων και εν Ιερουσαλημ θελει εισθαι σωτηρια, καθως ειπεν ο Κυριος, και εις τους υπολοιπους τους οποιους ο Κυριος θελει προσκαλεσει.
εις εμε, χωρις αργοποριας ταχεως θελω επιστρεψει το ανταποδομα σας επι την κεφαλην σας. 5 Διοτι ελαβετε το αργυριον μου και το χρυσιον μου, και τα εκλεκτα μου αγαθα εφερετε εις τους ναους σας. 6 Τους δε υιους Ιουδα και τους υιους Ιερουσαλημ επωλησατε εις των οριων αυτων. Ιδου, εγω θελω εγειρει αυτους απο του τοπου υπο επωλησατε αυτους, και θελω επιστρεψει το ανταποδομα σας επι την κεφαλην σας. 8 Και θελω πωλησει τους υιους σας και τις θυγατερας σας εις την χειρα των υιων Ιουδα, και θελουσι πωλησει αυτους εις τους Σαβαιους, εις εθνος μακραν απεχον· διοτι ο Κυριος ελαλησε. 9 Κηρυξατε τουτο εν τοις εθνεσιν, αγιασατε πολεμον, διεγειρατε τους μαχητας, ας πλησιασωσιν, ας αναβαινωσι παντες οι ανδρες του πολεμου· 10 σφυρηλατησατε τα υνια σας εις ρομφαις και τα δρεπανα σας εις λογχας· ο αδυνατος ας λεγη, Εγω ειμαι δυνατος· 11 Συναθροισθητε και ελθετε κυκλοθεν, παντα τα εθνη, και συναχθητε ομου· εκει θελει καταστρεψει ο Κυριος τους ισχυρους σου. 12 Ας εγερθωσι και ας αναβωσι τα εθνη εις την κοιλαδα του Ιωσαφατ· διοτι εκει θελω καθησει δια να κρινω παντα τα εθνη τα κυκλοθεν.

Amos

Chapter 1

Οι λογοι του Αμως, οστις ητο εκ των βοσκων της Θεκουε, τους οποιους ειδε περι του Ισραηλ εν ταις ημεραις Οζιου βασιλεως του Ιουδα, και εν ταις ημεραις Ιεροβοαμ, υιου του Ιωας βασιλεως του Ισραηλ, δυο ετη προ του σεισμου. 2 Και ειπεν, Ο Κυριος θελει βρυχησει εκ Σιων και εκπεμψει την φωνην αυτου εξ Ιερουσαλημ· και οι ουρανοι και η γη θελουσι σεισθη· αλλ' ο Κυριος θελει εισθαι το καταφυγιον του λαου αυτου και η ισχυς των υιων Ισραηλ.

1024

Anonymous

Greek Bible (Modern)

Anonymous
η κορυφή του Καρμηλου θελει ξηρανθη. 3 Ουτω λεγει Κυριος· δια τας τρεις παραβασεις της Δαμασκου και δια τας τεσσαρας δεν θελω αποστρεψει την τιμωριαν αυτης, διοτι ηλωνισαν την Γαλααδ με τριβολους αιζηρους· 4αλλα θελω εξαποστειλει πυρ εις τον οικον Αζηρηλ και θελει καταφαγει τα παλατια του Βεν-αδαδ. 5Και θελω συντριψει τους μοχλους της Δαμασκου και εξολοθρευσει τον κατοικον απο της πεδιαδος Αβεν και τον κρατουντα το σκητερον απο του οικου Εδεν, και ο λαος της Συριας θελει φερθη αιχμαλωτος εις Κιρ, λεγει Κυριος. 6Ουτω λεγει Κυριος· Δια τας τρεις παραβασεις της Γαζης και δια τας τεσσαρας δεν θελω αποστρεψει την τιμωριαν αυτης· διοτι ηχμαλωτισαν τον λαον μου αιχμαλωσιαν δεκαεις, δια να παραδωσωσιν αυτους εις τον Εδωμ· 7αλλα θελω εξαποστειλει πυρ εις το τειχος της Γαζης και θελει καταφαγει τα παλατια αυτης. 8Και θελω εξολοθρευσει τον κατοικον απο της Αζωτου και τον κρατουντα το σκητερον απο της Αζωτου, και θελω συντριψει τους μοχλους αυτης και εξολοθρευσει τον κατοικον απο της Πεδιαδος Αβεν και τον κρατουντα το σκηπτρον απο τον οικου Εδεν, και ο λαος της Συριας θελει υπαγει εις αιχμαλωσιαν, αυτος και οι αρχοντες αυτου, λεγει Κυριος.

Chapter 2

1Ουτω λεγει Κυριος· Δια τας τρεις παραβασεις του Μωαβ και δια τας τεσσαρας δεν θελω αποστρεψει την τιμωριαν αυτου, διοτι κατεκαυσε τα οστα του βασιλεως του Εδωμ μεχρι κονιας· 2αλλα θελω εξαποστειλει πυρ επι τον Μωαβ και θελει καταφαγει τα παλατια της Κιριωθ· και ο Μωαβ θελει αποθανει μετα θορυβου, μετα κραυγης, μετ' εχου σαλπιγγος. 3Χαι θελω εξολοθρευσει τον κριτην εκ μεσου αυτου, και θελω αποκτεινει παντας τους αρχοντας αυτου μετα αυτου, λεγει Κυριος. 4Ουτω λεγει Κυριος· Δια τας τρεις παραβασεις του Ιουδα και δια τας τεσσαρας δεν θελω αποστρεψει την τιμωριαν αυτου, διοτι κατεφρονησαν τον νομον του Κυριου και δεν εφυλαξαν τα προσταγματα αυτου, κατοπιν των οποιων περιεπατησαν οι πατερες αυτων· 5αλλα θελω αναψει πυρ εις το τειχος της Ραββα και θελει καταφαγει τα παλατια αυτης μετα κραυγης εις την ημερα της μαχης, μετα ανεμοστροβιλου εις την ημερα της θυελλης.
δεν θέλω αποστρεφεί την τιμωρίαν αυτού διότι επωλήσαν τον δικαιόν δι' αργυρίων και τον πενήτα δι' ἕξισου υποδημάτων. 7οίτινες ποθούσι να βλέπωσι την κονία της γης επί την κεφαλήν των πτώχων και εκκλίνουσι την οδόν των πενήτων και υιός και πατήρ αυτού υπάγουσι προς την αυτήν παιδικήν, δια να βεβηλώσουν το ονόμα το αγίον μου· 8και πλαγιάζουσι πλήσιον παντός θυσιαστηρίου επί ένθυμων ενεχυρισμένων, και πινούσιν εν τω οίκω των θεών αυτών τον οίνον των καταδυναστευομένων. 9Αλλ' εγώ εξολοθρεύσαν τον Αμορραίον απ' εμπρόσθεν αυτών, του οποίου το υψός ήταν ως το υψός των κεδρών και αυτός ισχυρός ως αι δρυς· και ηφανίσα τον καρπόν αυτού επανωθεν και τις ρίζες αυτού υποκατώθεν. 10Και εγώ σας ανεβιβάσα εκ γης Αιγυπτίων και σας περιέφερον τεσσαράκοντα ετήδειαν δια της ερήμου, διά να κληρονομήσετε την γην του Αμορραίου.

Chapter 3

1Ακούσατε τον λόγον τουτόν, τον οποίον ελάλησεν ο Κύριος εναντίον σας, υιοί Ισραήλ, εναντίον παντος του γένους, το οποίον ανεβιβάσα εκ γης Αιγυπτίων λέγων, 2Εσας μονόν εγνώρισα εκ παντών των γενών της γης· διά τουτο θέλω υμᾶς να τιμωρησεί διά πασας τις ανομίας σας. 3Δυνανται δύο να περιπάτησωσιν ομοί, εάν δεν είναι συμφωνοι; 4Θέλει βρυχησεῖν ο λέων εν τω δρυμῷ, εάν δεν εχει θηράν; θέλει αποκαλύψει το απόκρυφον αυτούς τους προφήτας, 5Δυνατείς να πέση εἰς παγίδα ἐπὶ τῆς γῆς, εάν δεν είναι βροχὸς δι' αὐτῶν; θελεῖ σηκώσει παγίαν εἰς τῇς γης ἐκ τῆς γῆς, χωρίς να πιάσῃ τί; 6Δυνατείς να ηχήσῃ σαλπίγξ ἐν πόλει καὶ ο λαὸς να μην πτοηθῇ; δυνατείς να γείνῃ σύμφορα ἐν πόλει καὶ ὁ Κύριος να μην εκαμεν αὐτήν; 7Βεβαιώς Κύριος ο Θεός δὲν θέλει καμέαν οὔδεν, χωρίς να αποκαλύψη το απόκρυφον αὐτούς εἰς τούς δουλοὺς αὐτούς προφήτας. 8Ο λέων εβρυχῆσε· τις δὲν θέλει φοβηθῆναι; Κύριος ο Θεός ελαλήσε· τις δὲν θέλει προφητεύσει; 9Κηρύξατε πρὸς τὰ παλάτια τῆς Αζωτοῦ καὶ πρὸς τὰ παλάτια τῆς γῆς τῆς Αἰγύπτου καὶ εἰπάτε, Συναχθήτε ἐπὶ τὰ ρέμα τῆς Σαμαρείας καὶ ἴδετε τοὺς μεγάλους θορύβους ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ τὰς καταδυναστείας ἐν μέσῳ αὐτῆς, 10διότι δὲν εξευρήσουσι να πραττῶσι τὸ ὀρθὸν, λέγει Κύριος, οἱ θησαυρίζοντες αδικίαν καὶ αρπάγην εἰς τοὺς παλατίους αὐτῶν. 11Διὰ τούτων ουτως λέγει Κύριος ο Θεός· Ἐξέθροσ θελεί περικυκλώσει τὴν γῆν σου καὶ θελεί καταβαλεῖ τὴν ισχύν σου απὸ σου καὶ τὰ παλατία σου ἐκράτησα διάρρηγμα. 12Οὕτω λέγει Κύριος· Καθὼς ὁ ποιήσαν αποσπάσα απὸ τοῦ στοματος τοῦ λεοντός δυο σκέλη ἡ λοβὼν ωτίου, οὕτω θελεύσαι αποσπάσῃ· οἱ υἱοὶ Ισραήλ, οἱ κατοικοῦντες
εν Σαμαρεία από της γωνιάς της κλίνης καὶ εν Δαμασκῷ απὸ τῆς στρωμῆς. Ἀκούσατε καὶ
dιαμαρτυρήθητε πρὸς τὸν οἶκον Ἰακώβ, λεγεὶ Κύριος ο Ὄθεος, ο Ὄθεος τῶν δυνάμεων, ὁτι καὶοὴν ἡμέραν επισκέψεως τὰς παραβάσεις τοῦ Ἰσραήλ ἐπὶ αὐτόν, θέλω εἰπεῖν καὶ τὰ θυσιαστήρια
tῆς Βαΐθηλ, καὶ τὰ κεράτια τοῦ θυσιαστηρίου θέλουσιν εκκόψῃ καὶ πεσεῖ κατὰ γῆς. Καὶ θέλω
παταξῆς τὸν χειμερινὸν οἶκον μετὰ τὸν θερινὸν οἶκον, καὶ οἱ οἶκοι οἱ ελεφάντινοι θέλουσιν
απολέσῃ καὶ οἱ οἰκοί οἱ μεγαλοὶ θέλουσιν αφανίσθη, λεγεὶ Κύριος.

Chapter 4

Ακούσατε τὸν λόγον τούτον, δαμαλεῖς τῆς Βασάν, αἱ εἰς τὸν οἶκον τῆς Σαμαρείας, αἱ
cαταδυναστεύοντες τοὺς πτωχοὺς, αἱ καταδυναστεύοντες τοὺς πενητὰς, αἱ λεγοῦσαι πρὸς τοὺς κυρίους
αὐτῶν, Φερείτε καὶ ἄς πιωμεν. Κύριος ο Θεὸς ὤμοσεν εἰς τὴν αγιοτήτα αὐτοῦ ὅτι ἴδου, ἡμέραι
erχονται εἰς ὑμᾶς, καὶ καθ᾽ ᾧ ἡμέραν ἐπισκεφθω τὰς παραβάσεις τοῦ Ἰσραήλ επ’ αὐτόν, θελῶ εἰπεῖν καὶ τὰ θυσιαστήρια
tῆς Βαΐθηλ, καὶ τὰ κεράτια τοῦ θυσιαστηρίου θελουσιν εκκόψῃ καὶ πεσεῖ κατὰ γῆς. Καὶ θέλω
παταξῆς τὸν χειμερινὸν οἶκον μετὰ τὸν θερινὸν οἶκον, καὶ οἱ οἰκοὶ οἱ ελεφάντινοι θέλουσιν
απολέσῃ καὶ οἱ οἰκοὶ οἱ μεγαλοὶ θέλουσιν αφανίσθη, λεγεὶ Κύριος.

1 Δια τοῦτο θελῶ καὶ οὐδὲν ἐπισκεφτεὶ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐγὼ ἐκεῖνος θελῶ καὶ οὐδὲν ἐπισκεφτεῖ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ.
Chapter 5

1 Ακούσατε τον λόγον τουτον, τον θρήνον τον οποίον εγώ αναλαμβάνω εναντιον σας, οικος Ἰσραήλ. 2 Ἐπεσε· δεν θελει σηκωθή πλεον η παρθένος του Ἰσραήλ· είναι ερρίμμενη επι της γης αυτής· δεν υπαρχει ο ανιστων αυτήν. 3 Διότι ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Η πολις, εξ ης εξηρχοντο χιλιοι, θελει μεινει με εκατον· και εξ ης εξηρχοντο εκατον, θελει μεινει με δεκα εν τω οικω Ἰσραήλ. 4 Διότι ουτω λεγει Κυριος προς τον οικον του Ισραήλ· Εκζητησατε με και θελετε ζησει. 5 Και μη εκζητετε την Βαιθηλ και μη εισερχεσθε εις Γαλγαλα και μη διαβαινετε εις Βηρ-σαβεε· διοτι τα Γαλγαλα θελουσιν υπαγει εξαπαντο εις αιχμαλωσιαν και η Βαιθηλ θελει καταντησει εις το μηδεν. 6 Εκζητησατε τον Κυριον και θελετε ζησει, μηπως εφορμηση ως πυρ επι τον οικον Ιωσηφ και καταφαγη αυτον και δεν υπαρχη ο σβυνων την Βαιθηλ. 7 Σεις, οι μεταστρεφοντες την κρισιν εις αψινθιον και απορριπτοντες κατα γης την δικαιοσυνην, 8 εκζητησατε τον ποιουντα την Πλειαδα και τον Ωριωνα και μετατρεποντα την σκιαν του θανατου εις αυγην και σκοτιζοντα την ημεραν εις νυκτα, τον προσκαλουντα τα υδατα της θαλασσης και εκχεοντα αυτα επι το προσωπον της γης· Κυριος ειναι το ονομα αυτου· 
9 τον εγειροντα αφανισμον κατα του ισχυρου και επαγοντα αφανισμον εις τα οχυρωματα. 10 Μισουσι τον ελεγχοντα εν τη πυλη και βδελυττονται τον λαλουντα εν ευθυτητι. 11 Οθεν, επειδη καταθλιβετε τον πτωχον και λαμβανετε απ' αυτου φορον σιτου, αν και ωκοδομησατε οικους λαξευτους, δεν θελετε ομως κατοικησει εν αυτοις· αν και εφυτευσατε αμπελωνας επιθυμητους, δεν θελετε ομως πιει τον οινον αυτων.
12 Διοτι γνωριζω τας πολλας ασεβειας σας και τας ισχυρας αμαρτιας σας οιτινες καταθλιβετε τον δικαιον, δωροδοκεισθε και καταδυναστευετε τους πτωχους εν τη πυλη.
13 Δια τουτο ο συνετος θελει σιωπα εν τω καιρω εκεινω· διοτι ειναι καιρος κακος. 14 Εκζητησατε το καλον και ουχι το κακον, δια να ζησητε· και ουτω Κυριος ο Θεος των δυναμεων θελει εισθαι μεθ' υμων, καθως ειπετε. 15 Μισειτε το κακον και αγαπατε το καλον και αποκαταστασητε την κρισιν εν τω καιρω του του Κυριου· ισως ο Κυριος ο Θεος των δυναμεων ελεηση το υπολοιπον του Ιωσηφ.
16 Δια τουτο Κυριος ο Θεος των δυναμεων, ο Κυριος, λεγει ουτως· Οδυρμος εν πασαις ταις πλατειαις· και εν πασαις ταις οδοις θελουσι λεγει, Ουαι, ουαι· και θελουσι κραζει τον γεωργον εις πενθος και τους επιτηδειους θρηνωδους εις οδυρμον. 17 Και εν πασαις ταις αμπελοις οδυρμος· διοτι θελω περασει δια μεσου σου, λεγει Κυριος. 18 Ουαι εις τους επιθυμουντας την ημεραν του Κυριου· προς τι θελει εισθαι αυτη δια σας; η ημερα του Κυριου ειναι σκοτος και ουχι φως.
19 Ειναι ως εαν εφευγεν ανθρωπος απ' εμπροσθεν λεοντος και αρκτος απηντα αυτον, η ως εαν εισηρχετο εις οικον και επιστηριξαντα την χειρα αυτου εδαγκανεν αυτον οφις. 20 Δεν θελει εισθαι σκοτος η ημερα του Κυριου και ουχι φως; μαλιστα ζοφος και φεγγος μη εχουσα; 21 Εμισησα, απεστραφην τας εορτας σας, και δεν θελω οσφρανθη εν ταις πανηγυρεσιν υμων. 22 Εαν μοι προσφερητε τα ολοκαυτωματα και τας θυσιας σας, δεν θελω δεχθη αυτας και δεν θελω επιβλεψει εις τας ειρηνικας θυσιας των σιτευτων σας.
23 Αφαιρεσον απ' εμου τον ηχον των ωδων σου, και το ασμα των οργανων σου δεν θελει ακουσει. 24 Αλλ' η κρισις ας καταρρεη ως υδωρ και η δικαιοσυνη ως αενναος χειμαρρος. 25 Μηποτε θυσιας και προσφορας προσεφερετε εις εμε, οικος Ἰσραήλ, τεσσαρακοντα ετη εν τη ερημω; 26 Μαλιστα ανελαβετε την σκηνην του Μολοχ
σας και τον Χιουν, τον αστερα του θεου σας, τα ειδωλα υμων, τα οποια εκαμετε εις αυτους. 27 Δια
touto thelω σας metoikisεi epakeina tis Δαμασκου, legei Kuriος· o θεος tωn Δυναμεων ειναι to
onoMA autou.

Chapter 6

1 Ουαι εις τους σαμεριμνουντας εν Σιων και πεποιθοτας επι το ορος της Σαμαρειας, τα διαφημιζομενα ως εξοχα μεταξυ των εθνων και εις τα οποια ηλθεν ο οικος Ισραηλ. 2 Διαβητε εις Χαλε και ιδετε· και εκειθεν διελθετε εις Αιμαθ την μεγαλην· επειτα καταβητε εις την Γαθ των Φιλισταιων· ειναι αυται καλητεραι παρα τα βασιλεια ταυτα; το οριον αυτων μεγαλητερον παρα το οριον σας; 3 οιτινες θετετε μακραν την κακην ημεραν και φερετε πλησιον την καθεδραν της αρπαγης· 4 οιτινες πλαγιαζετε επι κλινας ελεφαντινας και εξαπλονεσθε επι τας στρωμνας σας και τρωγετε τα αρνια εκ του ποιμνιου και τους μοσχους εκ μεσου της αγελης, 5 οιτινες ψαλλετε εν τη φωνη της λυρας, εφευρισκετε εις εαυτους οργανα μουσικης καθως ο Δαβιδ, 6 οιτινες πινετε τον οινον με φιαλας και χριεσθε με τα εξαιρετα μυρα· δια δε τον συντριμμον του Ιωσηφ δεν θλιβεσθε. 7 Δια τουτο τωρα ουτοι θελουσιν υπαγει εις αιχμαλωσιαν μετα των πρωτων αιχμαλωτισθησομενων, και η αγαλλιασις των εξηπλωμενων ην αφαιρεθη.

Chapter 7

1 Ουτως εδειξεν εις εμε Kuriος ο θεος και ιδου, εμοφρωσεν ακριδας εν τη αρχη της βλαστησεως
tου δευτερου χορτου, και ιδου, o δευτερος χορτος μετα τον θερισμον του βασιλεως. 2 Και οτε
ετελειωσεν να τρωγωσι τον χορτον της γης, τοτε ειπα, Κυριε Θεε, γενου ιλεως, δεομαι· τις θελει
αναστησει τον Ιακωβ; διοτι ειναι ολιγοστος. 3 Ο Kuriος metemelisη εις toutou· δεν θελει geinei,
λέγει Κυριός. 4Ουτώς εδείξεν εἰς εμε Κυριός ο Θεος· καὶ ιδου, Κυριός ο Θεος καλει εἰς δικην δια πυρος καὶ το πυρ κατεφαγε την αβυσσον την μεγαλην και κατεφαγε μερος της γης. 5Τοτε ειπα, Κυριε Θεος, θυμα της σταθησανει την ιακωβ; διοτι ειναι ολιγοστος. 6Ο Κυριος μετεμεληθη εις τουτο· Και τουτο δεν θελει γεινει, λεγει Κυριος ο Θεος. 7Ουτως εδειξεν εις εμε, και ιδου, ο Κυριος ιστατο επι τοι θησι και εκακομησεν με σταθην, εχων επι τη χειρι αυτου σταθην. 8Και ειπε Κυριος προς εμε, Κυριε Θεε, παυσον, δεομαι· τις θελει αναστησει τον Ιακωβ; διοτι ειναι ολιγοστος. 9Τοτε ειπα, Κυριε Θεε, παυσον, δεομαι· τις θελει αναστησει τον Ιακωβ; διοτι ειναι ολιγοστος. 10Ο Κυριος μετεμεληθη εις τουτο· Και τουτο δεν θελει γεινει, λεγει Κυριος ο Θεος.

11Ουτως εδειξεν εις εμε, και ιδου, ο Κυριος ιστατο επι τοιχου εκτισμενου με σταθην. 12Και ειπεν ο Κυριος, Ιδου, εγω θελω βαλει σταθην εις το μεσον του λαου μου Ισραηλ· δεν θελω πλεον παρατρεξει αυτον του λοιπου. 13Και οι βωμοι του Ισαακ θελουσιν ερημωθη και τα αγιαστηρια του Ισραηλ θελουσιν αφανισθη· και θελω σηκωθη εναντιον του οικου Ιεροβοαμ εν ρομφαια. 14Τοτε ο Αμασιας ο ιερευς της Βαιθηλ εξαπεστειλε προς Ιεροβοαμ τον βασιλεα του Ισραηλ, λεγων, Ο Αμως συνωμοσεν εναντιον σου εν μεσω του οικου Ισραηλ· ο τοπος δεν δυναται να υποφερη παντας τους λογους αυτου. 15διοτι ουτω λεγει ο Αμως· Ο Ιεροβοαμ θελει τελευτησει δια ρομφαιας, ο δε Ισραηλ βεβαιως θελει φερθη αιχμαλωτος εκ της γης αυτου. 16Τοτε ειπεν ο Αμως προς τον Αμασιαν, Ω συ ο βλεπων, υπαγε, φυγε εις την γην Ιουδα και εκει τρωγε αρτον και εκει προφητευε· εν δε τη Βαιθηλ μη προφητευσης πλεον, διοτι ειναι αγιαστηριον του βασιλεως και ειναι οικος του βασιλειου.

17Και απεκριθη ο Αμως και ειπε προς τον Αμασιαν, δεν ημην εγω προφητης ουδε υιος προφητου εγω, αλλ' ημην βοσκος και συναζων συκαμινα. 18και ο Κυριος με ελαβεν απο οπισθεν του ποιμνιου και ειπε Κυριος προς εμε, Υπαγε, προφητευσον εις τον λαον μου Ισραηλ. 19Τωρα λοιπον ακουε τον λογον του Κυριου. Συ λεγεις, Μη προφητευε κατα του Ισραηλ και μη σταλαζε λογον κατα του οικου Ισαακ.

20Δια τουτο ουτω λεγει Κυριος· Η γυνη σου θελει εισθαι πορνη εν τη πολει, και οι υιοι σου και αι θυγατερες σου θελουσι πεσει δια ρομφαις, και η γη σου θελει μερισθη δια σχοινιου, και συ θελεις τελευτησει εν γη ακαθαρτω· ο δε Ισραηλ βεβαιως θελει φερθη αιχμαλωτος εκ της γης αυτου.

Chapter 8

1Ουτως εδειξεν εἰς εμε Κυριος ο Θεος· καὶ ιδου, κανιστρον καρπου θερινου. 2Και ειπε, Τι βλεπεις συ, Αμως; Και ειπε, Κανιστρον καρπου θερινου. Τοτε ειπε Κυριος προς εμε, Ηλθε το τελος επι τον λαον μου Ισραηλ· δεν θελω πλεον παρατρεξει αυτον του λοιπου. 3Και τα ασματα του ναου θελουσιν εισθαι ολολυγμοι εν τη ημερα εκεινη, λεγει Κυριος ο Θεος· πολλα πτωματα θελουσιν εισθαι εν παντι τοπω· θελουσιν εκριψει αυτα εν σιωπη. 4Ακουσατε τουτο, οι ροφουντες τους πενητας και οι αφανιζοντες τους πτωχους τοτου, λεγοντες, Ποτε θελει παρελθει ο μην, δια να πωλησωμεν γεννηματα; και το σαββατον, δια να ανοιξωμεν σιτον, σμικρυνοντες το εφα και μεγαλυνοντες τον σικλο και νοθευοντες τα ζυγια της απατης; δια να αγορασωμεν τους πτωχους με αργυριον και τον πενητα δια ζευγος υποδηματων, και να πωλησωμεν τα σκυβαλα του σιτου; 5Ο Κυριος ωμοσεν εις την δοξαν του Ιακωβ, λεγων, Βεβαιως δεν θελω λησμονησει ποτε ουδεν εκ των εργων αυτων. 6Η γη δεν θελει ταραχθει δια τουτο και πενθησει πας ο κατοικων εν αυτη; και δεν θελει
υπερεκχειλισε ολη ως ποταμος και δεν θελει απορριφθη και καταποντισθη ως υπο του ποταμου της Αιγυπτου; ⁹Και εν τη ημερα εκεινη, λεγει Κυριος ο Θεος, θελω καμει τον ηλιον να δυση εν καιρω μεσημβριας και θελω συσκοτασε την γην εν φωτεινη ημερα. ¹⁰Και θελω μεταστρεψει τας εορτας σας εις πενθος και παντα τα ασματα σας εις θρηνον, και θελω αναβιβασει σακκον επι πασαν οσφυν και φαλακρωμα επι πασαν κεφαλην, και θελω καταστησει αυτον ως τον πενθουντα υιον μονογενη και το τελος αυτου θελει εισθαι ως ημερα πικριας. ¹¹Ιδου, ερχονται ημεραι· λεγει Κυριος ο Θεος, και θελω εξαποστειλει πειναν επι την γην· ουχι πειναν αρτου ουδε διψαν υδατος, αλλ' ακροασεως των λογων του Κυριου.
Δαβιδ την πεπτωκυιαν, και θελω φραξει τας χαλαστρας αυτης, και θελω ανεγειρει τα ερειπια αυτης, και θελω ανοικοδομησει αυτην ως εν ταις αρχαιαις ημεραις·

12 δια να κληρονομησι το υπολοιπον του Εδωμ και παντα τα εθνη, επι τα οποια καλειται το ονομα μου, λεγει Κυριος, ο ποιων ταυτα. 13 Τι θελει φθασει τον θεριστην και ο ληνοβατης τον σπειροντα τον σπορον, και τα ορη θελουσι σταλαξει γλευκος και παντες οι βουνοι θελουσι μετα να αγαθα. 14 Και θελω επιστρεψει τους αιχμαλωτους του λαου μου Ισραηλ, και θελουσιν ανοικοδομησει τις πολεις τας ηρημωμενας και κατοικησει· και θελουσι φυτευσει αμπελωνας και πιει τον οινον αυτων, και θελουσι καμει κηπους και φαγει τον καρπον αυτων.

15 Και θελω φυτευσει αυτους επι την γην αυτων, και δεν θελουσι εκσπασθη πλεον απο της γης αυτων, την οποιαν εδωκα εις αυτους, λεγει Κυριος ο Θεος σου.

---

Ωρασις Αβδιου. Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος περι του Εδωμ· Ηκουσαμεν αγγελιαν παρα Κυριου και μηνυτης απεσταλη προς τα εθνη, Εγερθητε και ας εγερθωμεν εναντιον αυτου εις πολεμον.

2 Τρι, σε κατεστησα μικρον μεταξυ των εθνων· εισαι καταπεφρονημενος σφοδρα.

3 Η υπερηφανια της καρδιας σου ηπατησε σε τον κατοικουντα εν τοις κοιλωμασι των κρημνων, του οποιου η κατοικια ειναι υψηλη, οσις λεγει εν τη καρδια αυτου, Τις θελει με καταβιβασει εις την γην; 4 Εαν μετεωρισθης ως αετος και εαν θεσης την φωλεαν σου αναμεσον των αστρων, και εκειθεν θελω σε καταβιβασει, λεγει Κυριος.

5 Εαν κλεπται ηρχοντο προς σε, εαν λησται δια νυκτος-πως εξηλειφθης-δεν ηθελον αρπασει το αρκουν εις αυτους; εαν τρυγηται ηρχοντο προς σε, δεν ηθελον αφησει επιφυλλιδας; 6 Πως εξηρευνηθη ο Ησαυ· απεκαλυφθησαν οι κρυψωνες αυτου.

7 Παντες οι ανδρες της συμμαχιας σου σε συνωδευσαν εως του οριου σου· οι ανθρωποι, οιτινες ησαν εν ειρηνη μετα σου, σε ηπατησαν και υπερισχυσαν εναντιον σου· οι τρωγοντες τον αρτον σου εβαλον ενεδραν υποκατω σου· δεν υπαρχει συνεσις εν αυτω.

8 Εν τη ημερα εκεινη, λεγει Κυριος, δεν θελω απολεσει και τους σοφους απο του Εδωμ και την συνεσιν απο του ορους του Ησαυ; 9 Και οι μαχηται σου, Θαιμαν, θελουσι πτοηθη, δια να εκκοπη εν σφαγη πας ανθρωπος εκ του ορους του Ησαυ.

9 Δια την αδικιαν την προς τον αδελφον σου Ιακωβ θελει σε καλυψει αισχυνη και θελεις εκκοπη διαπαντος. 10 Δια την αδικιαν την προς τον αδελφον σου Ιακωβ θελει σε καλυψει αισχυνη και θελεις εκκοπη διαπαντος.
επιβαλης χειρα επι την περιουσιαν αυτων εν τη ημερα της συμφορας αυτων, ουδε επρεπε να σταθης επι τας διεξοδους, δια να αποκλεις τους διασωζομενους αυτου ουδε να παραδωσης τους υπολοιπους αυτου εν τη ημερα της θλιψεως αυτων. 

14 διοτι εγγυς ειναι η ημερα του Κυριου επι παντα τα εθνη καθως εκαμες θελει γεινει εις σε· και παντας ουδε να κατακληρονομησει τας κληρονομιας αυτων. 

15 και εν τη καθως σεις επιετε επι το ορος το αγιον μου, ουτω θελουσι πινει σεις επι την κεφαλην αυτους· καθως εκαμες θελει γεινει εις σε· η ανταποδοσις σου θελει στρεψει επι την κατακληρονομιαν αυτους.

16 διοτι καθως εκαμες θελει εισθαι ως οι μη υπαρχοντες εν τη ημερα της κατακληρονομιας· διοτι σεις επιετε επι το ορος το αγιον μου· ουτω θελουσι αυτους πινεις εν παντες τα εθνη· καθως εκαμες θελει γεινει εις σε· η ανταποδοσις σου θελει στρεψει επι την κεφαλην αυτους.

17 Και δε του ορους Σιων θελει εισθαι σωτηρια και θελει εισθαι αγιον· και ο οικος Ιακωβ θελει κατακληρονομησει τας κληρονομιας αυτων· και ο οικος Ιωσηφ φλοξ, ο δε οικος Ησαυ ως καλαμη· και θελουσιν εξαφθη κατ' αυτων και καταφαγει αυτους· και δεν θελει εισθαι υπολοιπον του οικου Ησαυ· διοτι Κυριος ελαλησε.

18 Και οι της μεσημβριας θελουσι κατακληρονομησει το ορος του Ησαυ και οι της πεδινης τους Φιλισταιους· και θελουσιν κατακληρονομησει τους αγρους του Εφραιμ και τους αγρους της Σαμαρειας, ο δε Βενιαμιν την Γαλααδ, και το αιχμαλωτισθεν στρατευμα των υιων Ισραηλ την γην εκεινην των Χαναναιων εως Σαρεπτα, και οι αιχμαλωτισθεντες της Ιερουσαλημ, οι εν Σεφαραδ, θελουσι κατακληρονομησει τας πολεις του νοτου· και θελουσιν αναβη σωτηρες εις το ορος Σιων, δια να κρινωσι το ορος του Ησαυ και του Κυριου θελει εισθαι η βασιλεια.

Jonah

Chapter 1

1Και εγεινε λογος Κυριου προς Ιωναν τον υιον του Αμαθι, λεγων, Σηκωθητι, υπαγε εις Νινευη, την πολιν την μεγαλην, και κηρυξον κατ' αυτης· διοτι η ασεβεια αυτων ανεβη ενωπιον μου.

2Και εσηκωθη ο Ιωνας δια να φυγη εις Θαρσεις απο προσωπου Κυριου και κατεβη εις Ιοππην· και ευρηκε πλοιον πορευομενον εις Θαρσεις, και εδωκε τον ναυλον αυτου και επεβη εις αυτο, δια να υπαγη μετ' αυτων εις Θαρσεις απο προσωπου Κυριου.

3Αλλ' ο Κυριος εξηγειρεν ανεμον μεγαν επι την θαλασσαν, και εγεινε κλυδων μεγας εν τη θαλασση και το πλοιον εκινδυνευε να συντριφθη.

4Και εφοβηθησαν οι ναυται και ανεβοησαν εκαστος προς τον θεον αυτου και εκαμον εκβολην των εν τω πλοιω σκευων εις την θαλασσαν, δια να ελαφρωθη απ' αυτων· ο δε Ιωνας κατεβη εις το κοιλωμα του πλοιου και επλαγιασε και εκοιματο βαθεως.

5Και επλησιασε προς αυτον ο πλοιαρχος και ειπε προς αυτον, Τι κοιμασαι συ; σηκωθητι, επικαλου τον Θεον σου, ισως ο Θεος μας ενθυμηθη και δεν χαθωμεν.

6Και ειπον εκαστος προς τον πλοιαρχον, Ελθετε και ας ριψωμεν κληρους, δια να γνωρισωμεν τινος ενεκεν το κακον τουτο ειναι εφ' ημας.

7Τοτε ειπον προς αυτους, Ειπε τωρα προς ημας, τινος ενεκεν το κακον τουτο; Τι ειναι το εργον σου; και ποθεν ερχεσαι; τις ο τοπος σου; και εκ τινος λαου εισαι; 

8Ο δε ειπε προς αυτους, Εγω ειμαι Εβραιος· και σεβομαι Κυριον τον Θεον του ουρανου, οστις εποιησε
την θαλασσαν και την ξηραν. \(^{10}\) Τότε εφοβήθησαν οι ανθρωποι φοβον μεγαν και ειπον προς αυτον, Τι ειναι τουτο, το οποιον εκαμε; διοτι εγνωρισαν οι ανθρωποι, οτι εφευγεν απο προσωπου Κυριου, επειδη ειχεν αναγγειλει τον και την ξηραν, μεγαν και ειπον προς αυτους, \(^{11}\) Και ειπον προς αυτον, Τι να σε καμωμεν, δια να ησυχαση η θαλασσα αφ' ημων; διοτι η θαλασσα εκλυδωνιζετο επι το μαλλον. \(^{12}\) Και ειπε προς αυτους, Σηκωσατε με και ριψατε με εις την θαλασσαν, και η θαλασσα θελει ησυχασει αφ' υμων· διοτι εγω γνωριζω, οτι εξ αιτιας εμου εγεινεν ο μεγας ουτος κλυδων εφ' υμας. \(^{13}\) Οι ανθρωποι ομως εκωπηλατουν δυνατα δια να επιστρεψωσι προς την ξηραν· αλλα δεν εδυναντο, διοτι η θαλασσα εκλυδωνιζετο επι το μαλλον κατ' αυτων. \(^{14}\) Οθεν ανεβοησαν προς τον Κυριον και ειπον, Δεομεθα, Κυριε, δεομεθα, ας μη χαθωμεν δια την ζωην του ανθρωπου τουτου και μη επιβαλης εφ' ημας αιμα αθωον· διοτι συ, Κυριε, εκαμες ως ηθελες. \(^{15}\) Και εσηκωσαν τον Ιωναν και ερριψαν αυτον εις την θαλασσαν και η θαλασσα έσταθη απο του θυμου αυτης. \(^{16}\) Και διεταξε Κυριος μεγα κητος να καταπιη τον Ιωναν. Και ητο ο Ιωνας εν τη κοιλια του κητους τρεις ημερας και τρεις νυκτας.

**Chapter 2**

1 Και προσηυχηθη Ιωνας προς Κυριον τον Θεον αυτου εκ της κοιλιας του κητους, 2 Και ειπεν, Εβοησα εν τη θλιψει μου προς τον Κυριον, και εισηκουσε μου· εκ κοιλιας αδου εβοησα, και ηκουσας της φωνης μου. \(^{3}\) Διοτι με ερριψας εις τα βαθη, εις την καρδιαν της θαλασσης, και ρευματα με περιεκυκλωσαν· πασαι αι τρικυμιαι σου και τα κυματα σου διηλθον επανωθεν μου. \(^{4}\) Και εγω ειπα, Απερριφθην απ' εμπροσθεν των οφθαλμων σου· ομως θελω επιβλεψει παλιν εις τον ναον τον αγιον σου. \(^{5}\) Τα υδατα με περιεκυκλωσαν εως της ψυχης, η αβυσσος με περιεκλεισε, τα φυκια περιετυλιχθησαν περι την κεφαλην μου. \(^{6}\) Κατεβην εις τα εσχατα των ορεων· οι μοχλοι της γης ειναι επανωθεν μου διαπαντος· αλλ' ανεβη η ζωη μου απο της φθορας, Κυριε Θεε μου· \(^{7}\) Ενω ητο εκλειπουσα εν εμοι η ψυχη μου, ενεθυμηθην τον Κυριον· και η προσευχη μου εισηλθε προς σε, εις τον ναον τον αγιον σου. \(^{8}\) Οι φυλαττοντες ματαιοτητας ψευδους εγκαταλειπουσι το ελεος αυτων. \(^{9}\) Αλλ' εγω θελω θυσιασει προς σε μετα φωνης αινεσεως· θελω αποδωσει οσα ηυχηθην· η σωτηρια ειναι παρα του Κυριου. \(^{10}\) Και προσεταξεν ο Κυριος το κητος και εξημεσε τον Ιωναν επι την ξηραν.

**Chapter 3**

1 Και εγεινε λογος Κυριου προς Ιωναν εκ δευτερου, λεγων, 2 Σηκωθητι, υπαγε εις Νινευη, την πολιν την μεγαλην, και κηρυξον προς αυτην το κηρυγμα, το οποιον εγω λαλω προς σε. \(^{3}\) Και εσηκωθη ο Ιωνας και υπηγεν εις Νινευη κατα τον λογον του Κυριου. Η δε Νινευνη ητο πολις μεγαλη σφοδρα, οδου τριων ημερων· \(^{4}\) Και ηρξεν ο Ιωνας να διερχηται εις την πολιν εδον μιας.
ημέρας και εκηρύξε και είπεν, Ετι τεσσαρακοντα ημεραι και η Νινευη θελει καταστραφη. 5Και οι
ανδρες της Νινευη επιστευσαν εις τον Θεον και εκηρυξαν νηστειαν και ενεδυθησαν σακκους απο
μεγαλου αυτων εως μικρου αυτων. 6διοτι ο λογος ειχε φθασε προσ τον βασιλεα της Νινευη και
esηκωθη απο του θρονου αυτου και αφηρεσε την στολην αυτου επανωθεν εαυτου και εσκεπασθη
με σακκον και εκαθησεν επι σποδου. 7Και διεκηρυξε και εγνωστοποιηθη εν τη Νινευη δια
ψηφισματος του βασιλεως και των μεγιστανων αυτου και ελαληθη, οι ανθρωποι και τα κτηνη,
οι βοες και τα προβατα, να μη γευθωσι μηδεν, μηδε να βοσκησωσι, μηδε υδωρ να πιωσιν. 8αλλ'
anθρωπος και κτηνος να σκεπασθωσι με σακκους και να φωναξωσιν ισχυρως προς τον Θεον· και
ας επιστρεψωσιν εκαστος απο της οδου αυτου της πονηρας και απο της αδικιας, ητις ειναι εν ταις
χερσιν αυτων. 9Τις εξευρει αν επιστρεψη και μεταμεληθη ο Θεος και επιστρεψη απο της οργης
tου θυμου αυτου και δεν απολεσθωμεν;

Chapter 4

1Και ελυπηθη ο Ιωνας λυπην μεγαλην και ηγανακτησε. 2Και προσηυχηθη προς τον Κυριον
και ειπεν, Ω Κυριε, δεν ητο ο λογος μου, ενω ετι ημην εν τη πατριδι μου; δια τουτο προελαβο
να φυγω εις Θαρσεις· διοτι ειναι καλει, και μακροθυμος και πολυελεος και μετανοων δια τον κακον.
3Και τωρα, Κυριε, λαβε, δεομαι σου, την ψυχην μου απ' εμου· διοτι ειναι καλου εις εμε να αποθανω παρα να ζω. 4Και ειπε Κυριος, Ειναι καλου να Αγανακτης;
5Και εξηλθεν Ιωνας απο της πολεως και εκαθησε κατα το ανατολικον μερος της
πολεως, και εκει εκαμεν εις εαυτον καλυβην και εκαθητο υποκατω αυτης εν τη σκια, εωςου ιδη
tι εμελλε να γεινη εις την πολιν. 6Και διεταξε ο Θεος κολοκυνθην και εκα

1035
Micah

Chapter 1

1Ο λόγος του Κυρίου ο γενομένος προς Μιχαίαν τον Μωρασθήτην εν ταῖς ἡμεραίς Ιωαθαμ, Ἀχαζ καὶ Εζεκίου, βασιλέων του Ιουδα, τον οποίον εἰδε περὶ Σαμαρείας καὶ Ιερουσαλήμ. 2 Ακουσάτε, πάντες οἱ λαοί· προσέχε, γη, καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, καὶ ας ἦναι Κυρίος ο Θεός μαρτυς εἰς εσάς, ο Κυρίος εκ τοῦ ναοῦ του αγίου αυτοῦ. 3 Διότι οὖν, ὁ Κυρίος εξερχεται εκ του τοπου αυτου καὶ θελει καταβη καὶ πατησει επι τα υψη της γης. 4 Καὶ τα ορη θελουσι αναλυσει υποκατω αυτου καὶ αι κοιλαδες θελουσι διασχισθη ως κηρος απο προσωπου πυρος καὶ ως υδατα καταφερομενα εις κατηφορον. 5 Δια την ασεβειαν του Ιακωβ ειναι απαν τουτο καὶ δια τας αμαρτιας του οικου Ισραηλ. Τις ειναι η ασεβεια του Ιακωβ; ουχι η Σαμαρεια; και τινες οι υψηλοι τοποι του Ιουδα; ουχι η Ιερουσαλημ; 6 Δια τουτο θελω καταστησει την Σαμαρειαν εις σωρους λιθων αγρου, και θελω κατακυλισει τους λιθους αυτης εις την κοιλαδα και ανακαλυψει τα θεμελια αυτης. 7 Και παντα τα γλυπτα αυτης θελουσι κατακοπη, και παντα τα μισθωματα αυτης θελουσι κατακαη εν πυρι, και παντα τα ειδωλα αυτης θελω εξαφανισει· διοτι απο μισθου πορνειας συνηγαγεν αυτα και εις μισθον πορνειας θελουσι επιστρεψει. 8 Δια τουτο θελω θρηνησει και ολολυξει, θελω υπαγει εκδεδυμενος και γυμνος, θελω και νεκρος να ἐσω των θυελλων και νεκρος να βλεπω τον θανατον της Σαμαρειας καὶ της Ιερουσαλημ. 9 Ουαι εις τους διαλογιζομενους ανομιαν και μηχανευομενους κακον εν ταις κλιναις αυτων· μολις φεγγει η αυγη και πραττουσι αυτο, διοτι ειναι εν τη δυναμει της χειρος αυτων. 10 Και επιθυμουσι αγρους και λαμβανουσι δια της βιας, και οικους και αρπαζουσιν αυτους· ουτω

Chapter 2

1Ουαι εις τους διαλογιζομενους ανομιαν και μηχανευομενους κακον εν ταις κλιναις αυτων· μολις φεγγει η αυγη και πραττουσιν αυτο, διοτι ειναι εν τη δυναμει της χειρος αυτων. 2 Και επιθυμουσιν αγρους και λαμβανουσι δια της βιας, και οικους και αρπαζουσιν αυτους· ουτω
διαρπαζούσιν ανθρώπον καὶ τὸν οἰκὸν αὐτοῦ, ναὶ, ανθρώπον καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 3 διὰ τοῦτο οὖτω λέγει Κύριος· ἰδοὺ, ἐναντίον τοῦ γενοῦς τουτοῦ εγὼ βουλεύομαι κακὸν, εκ τοῦ οποίου δὲν θέλετε ελευθερώσει τοὺς τραχηλοὺς σας οὖν θέλετε περιπατεῖν υπερήφανος, διότι οἱ καιροὶ οὗτοι εἰναι κακοὶ. 4 Εν τῇ ἡμέρᾳ εκείνῃ θελεὶ λήφθη παροιμία ἐναντίον σας, καὶ θελεὶ τραγῳδεύσει ὁ θρήνος με θρήνον καὶ εἰπεί, Διὸλος ἡφανίσθημεν· ἥλλοισεν τὴν μερίδα τοῦ λαοῦ μου· πῶς απεμακρύνθη αὐτὴν απ’ ἐμοῦ· ἀντὶ να ἀποδώσω, διεμερίσετο τοὺς άγρους ἡμῶν. 5 Διὰ τοῦτο σὺ δὲν θελεῖς εχεῖ τινὰ βαλλοντὰ σχοινῖον διὰ κληρον, εν τῇ συναξῇ τοῦ Κυρίου. 6 Μὴ προφητεύετε, οἱ προφητεύοντες· δὲν θέλουσιν προφητεύσει εἰς αὐτοὺς· ἡ αἰσχύνη αὐτῶν δὲν θελεῖ απομακρυνθῆ. 7 Ω σὺ, οἱ καλουμένοι οἰκὸς Ἰακώβ, εσμικρύνθη τὸ πνεῦμα τοῦ Κυρίου; εἰσὶ τὰ εἰπτῆδευματα αὐτῶν; οἱ λογοὶ μου δὲν καμνοῦσι καλὸν εἰς τὸν ορθῶς περιπατοῦντα; 8 Καὶ πρῶτον ὁ λαὸς μου επανεστη ὡς εχθρὸς· τὸ επενδυμα μετὰ τοῦ χιτῶνος αρπαζετε ἀπὸ τῶν διαβαίνοντων αφοῦ, τῶν επιστρεφοντων απὸ τὸν πολέμο. 9 Τὰς γυναίκας τοῦ λαοῦ μου ἐξωσάτε ἀπὸ τῶν τερπνῶν αὐτῶν οἰκῶν· ἀπὸ τῶν τεκνῶν αὐτῶν αφηρεσάτε τὴν δοξάν μου διὰ πάντος. 10 Σηκώθητε καὶ ἀναχωρήσατε, διότι αὐτὴ δὲν εἰναι η ἀναπαυσίς σας· επεὶ ἔμιανθη, θελεῖ σας αφανίσει, μᾶλτα ἐν σκληρω αφανίσμω. 11 Εὰν τὶς περιπατή κατὰ τὸ πνεῦμα αὐτῶν καὶ λαλῇ πρὸς τὸν λαόν, θελὲι αὐτοὺς αὐτοὶ να προφητεύσει εἰς τὸ στομὰ αὐτῶν· οὐκ ὁ λαὸς τοῦτος προφητεύειν εἰς τὸ στομὰ αὐτῶν. 12 Ἡ Θεοῦ θελεῖ αὐτοὶ να εἰσακουσῆτε· δὲν θελεῖ διαφθορά σας ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ. 13 Διὰ τούτων οἱ καταρρηγωμενοὶ αὐτοῖς· διερρήξατο καὶ διεβῆ ἐν τῇ πυλῇ καὶ ἐξῆλθον διὰ τῆς πυλῆς· καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν θαυμάζουσιν αὐτοῖς καὶ φανεροῦσιν τὸν πόλεμον πρὸς τοὺς προφήτας αὐτῶν.
δυναμεως δια του πνευματος του Κυριου και κρισεως και ισχυος, δια να απαγγειλω εις τον Ιακωβ την παραβασιν αυτου και εις τον Ισραηλ την αμαρτιαν αυτου. Ακουσατε λοιπον τουτο, αρχηγοι του οικου Ιακωβ και αρχοντες του οικου Ισραηλ, οι βδελυττομενοι την κρισιν και διαστρεφοντες πασαν ευθυτητα, οι οικοδομουντες την Σιων εν αιματι και την Ιερουσαλημ εν ανομια. Ακουσατε λοιπον τουτο, αρχηγοι του οικου Ιακωβ και αρχοντες του οικου Ισραηλ, οι βδελυττομενοι την κρισιν και διαστρεφοντες πασαν ευθυτητα, οι οικοδομουντες την Σιων εν αιματι και την Ιερουσαλημ εν ανομια.

Chapter 4

1 Και εν ταις εσχαταις ημεραις το ορος του οικου του Κυριου θελει στηριχθη επι της κορυφης των ορεων και υψωθη υπερανω των βουνων, και λαοι θελουσι συρρεει εις αυτο. Και εθνη πολλα θελουσιν υπαγει και ειπει, Ελθετε και ας ανασηκωσουμεν εις το θεον του Κυριου και εις τον οικον του Θεου του Ιακωβ· και θελομεν περιπατησει εν ταις τριβοις αυτου· διοτι εις Σιων θελει εξελθει νομος και λογος Κυριου εξ Ιερουσαλημ.

2 Και θελουσι καθησθαι εκαστος υπο την αμπελον αυτου και υπο την συκην αυτου, και δεν θελει υπαρχει ο εκφοβων· διοτι το στομα του Κυριου των δυναμεων ελαλησε. Και θελουσι περιπατει εις τον αιωνα και εις τον αιωνα.

3 Και θελει κρινει αναμεσον λαων πολλων και θελει ελεγξει εθνη ισχυρα, εως εις μακραν· και θελουσι σφυρηλατησει τας μαχαιρας αυτων δια υνια και τας λοχας αυτων δια δρεπανα· δεν θελει σηκωσει μαχαιραν εθνος εναντιον εθνους ουδε θελουσι μαθει πλεον τον πολεμο.

4 Και θελουσι καθησθαι εκαστος υπο την αμπελον αυτου και υπο την συκην αυτου, και δεν θελει υπαρχει ο εκφοβων· διοτι το στομα του Κυριου των δυναμεων ελαλησε. Και θελουσι καθησθαι εκαστος εν τω ονοματι του θεου αυτου· ημεις δε θελομεν περιπατει εν τω ονοματι Κυριου του Θεου ημων εις τον αιωνα και εις τον αιωνα. Και εν τη ημερα εκεινη, λεγει Κυριος, θελω συναξει την χωλαινουσαν και θελω εισδεχθη την εξωσμενην και εκεινην, την οποιαν εθλιψα. Και θελω καμει την χωλαινουσαν υπολοιπον και την αποβεβλημενη ισχυρον, και ο Κυριος θελει βασιλευει επ' αυτους εν τω ορει Σιων, απο του νυν και εως του αιωνος. Και συ, πυργε του ποιμνιου, οχυρωμα της θυγατρος Σιων, εις σε θελει ελθει η πρωτη εξουσια· ναι, θελει ελθει το βασιλειον εις την θυγατερα της Ιερουσαλημ.

5 Σηκωθητι και αλωνιζε, θυγατηρ Σιων, διοτι θελω καμει το κερας σου σιδηρουν και τας οπλας.
σου θελω καμεί χαλκας, και θελεις κατασυντριψει λαους πολλους· και θελω αφιερωσει τα
dιαρπαγματα αυτων εις τον Κυριον και την περιουσιαν αυτων εις τον Κυριον πασης της γης.

Chapter 5
1 Συναθροισθητι τωρα εις ταγματα, θυγατηρ ταγμων· εθεσε πολιορκια εναντιον ημων·
θελουσι παταξει τον κριτην του Ισραηλ εν ραβδω κατα της σιαγονος.
2 Και συ, Βηθλεεμ Εφραθα, η μικρα ωστε να ησαι μεταξυ των χιλιαδων του Ιουδα, εκ σου θελει εξελθει εις εμε ανηρ δια να
ηναι ηγουμενος εις τον Ισραηλ· του οποιο εξοδοι ειναι απ' αρχης, απο ημερων αιωνος.
3 Δια τουτο θελει αφησει αυτους, εως του καιρου καθ' ον η τικτουσα θελει γεννησει· τοτε το υπολοιπον
tων αδελφων αυτου θελει επιστρεψει εις τους υιους Ισραηλ.
4 Και θελει σταθη και ποιμανει εν τη ισχυι του Κυριου, εν τη μεγαλειοτητι του ονοματος Κυριου του Θεου αυτου· και θελουσι κατοικησει·
dιοτι τωρα θελει μεγαλυνθη εως των ακρων της γης.
5 Και ουτος θελει εισθαι ειρηνη. Οταν ο Ασσυριος ελθη εις την γην ημων και οταν πατηση εις τα παλατια ημων, τοτε θελομεν επεγειρει
κατ' αυτου επτα ποιμενας και οκτω αρχοντας ανθρωπων·
6 και θελουσι ποιμανει την γην της Ασσυριας εν ρομφαια και την γην του Νεβρωδ εν ταις εισοδοις αυτου· και θελει ελευθερωσει ημας
οταν ελθη εις την γην ημων και οταν πατηση εν τοις οριοις ημων.
7 Και το υπολοιπον του Ιακωβ θελει εισθαι μεταξυ εθνων, εν μεσω λαων πολλων, ως λεων μεταξυ κτηνων του δρυμου,
ως σκυμνος μεταξυ ποιμνιων προβατων, οστις διαβαινων καταπατει και διασπαραττει και δεν
υπαρχει ο ελευθερων.
8 Η χειρ σου θελει υψωθη επι τους εναντιους σου, και παντες οι εχθροι σου
θελουσιν εκκοπη.
9 Και εν τη ημερα εκεινη, λεγει Κυριος, θελω εξολοθρευσει τους ιππους σου εκ
μεσου σου, και θελω απολεσει τας αμαξας σου.
10 Και θελω εξολοθρευσει τας πολεις της γης σου,
και κατεδαφισει παντα τα οχυρωματα σου.
11 Και θελω εξολοθρευσει τας γλυπτα σου και τα ειδωλα
σου εκ μεσου σου, και δεν θελεις λατρευσει πλεον το εργον των χειρων σου.
12 Και θελω ανασπασει τα αλση σου εκ μεσου σου, και θελω αφανισει τας πολεις σου.
13 Και θελω καμει εκδικησιν μετα
θυμου και μετ' οργης επι τα εθνη, τα οποια δεν εισηκουσαν.

Chapter 6
1 Ακουσατε τωρα ο, τι λεγει ο Κυριος Σηκωθητι, διαδικασθητι εμπροσθεν των ορεων, και ας
ακουσωσιν οι βουνοι την φωνην σου. 2 Ακουσατε, ορη, την κρισιν του Κυριου, και σεις, τα ισχυρα
θεμελια της γης διοτι ο Κυριος εχει κρισιν μετα του Ισραηλ. 3 Λαε μου, τι σοι εκαμα; και εις τι σε
παρηνωχισα; μαρτυρησον κατ' εμου. 4 Διοτι σε
ανεβιβάσα εκ γης Αιγυπτού και σε ελυτρώσα εξ οικου δουλειας και εξαπεστειλα εμπροσθεν σου τον Μωυσην, τον Ααρων και την Μαριαμ. 5 Λαε μου, ενθυμηθητι τωρα τι εβουλευθη Βαλακ ο βασιλευς του Μωαβ και τι απεκριθη προς αυτον Βαλααμ ο του Τεωρ απο Σιτειμ εως Γαλγαλων, δια να γνωρισητε την δικαιοσυνην του Κυριου. 6 Με τι θελω ελθει ενωπιον του Κυριου, να προσκυνησω ενωπιον του υψιστου Θεου; θελω ελθει ενωπιον αυτου με ολοκαυτωματα, με μοσχους ενιαυσιους; 7 Θελει ευαρεστηθη ο Κυριος εις χιλιαδας κριων η εις μυριαδας ποταμων ελαιου; θελω δωσει τον πρωτοτοκον μου δια την παραβασιν μου, τον καρπον της κοιλιας μου δια την αμαρτιαν της ψυχης μου; 8 Αυτος σοι εδειξεν, ανθρωπε, τι το καλον και τι ζητει ο Κυριος παρα σου, ειμη να πραττης το δικαιον και να αγαπας ελεος και να περιπατης ταπεινως μετα του Θεου σου; 9 Η φωνη του Κυριου κραζει προς την πολιν, και η σοφια θελει φοβεισθαι το ονομα σου· ακουσατε την ραβδον και τις διωρισεν αυτην. 10 Υπαρχουσιν ετι οι θησαυροι της ασεβειας εν τω οικω του ασεβους και το ελλιπες μετρον το βδελυκτον; 11 Να δικαιωσω αυτους με τας ασεβεις πλαστιγγας και με το σακκιον των δολιων ζυγιων; 12 Διοτι οι πλουσιοι αυτης ειναι πληρεις αδικιας, και οι κατοικοι αυτης ειναι κακοποιησιν ετοιμαζουσι τας χειρας αυτων ο αρχων απαιτει και ο κριτης κρινει επι μισθω· και ο μεγαλος προφερει την πονηραν αυτου επιθυμιαν, την οποιαν συμπεριστρεφομενοι εκπληρουσιν. 13 Οι καλητεροι αυτων ειναι ως ακανθα· ο ευθυς οξυτερος φραγμου ακανθωδους· η ημερα των φυλακων σου, η επισκεψις σου εφθασε· τωρα θελει εισθαι η αμηχανια αυτων. 14 Μη εμπιστευεσθε εις φιλον, μη θαρρειτε εις οικειον· φυλαττε τας θυρας του στοματος σου απο της συγκαθευδουσης εν τω κολπω σου· διοτι ο υιος περιφρονει τον πατερα, η θυγατηρ επανισταται κατα της μητρος αυτης, η νυμφη κατα της πενθερας αυτης· οι εχθροι του ανθρωπου ειναι οι ανθρωποι της εαυτου οικιας. 15 Μη ευφραινου εις εμε, η εχθρα μου· αν και επεσα, θελω σηκωθη· αν και εκαθησα εν σκοτει, ο Κυριος θελει εισθαι φως

Chapter 7

1 Ουαι εις εμε, διοτι ειμαι ως επικαρπολογια θερους, ως επιφυλλις τρυγητου δεν υπαρχει βοτρυς δια να φαγη τις η ψυχη μου επεθυμησε τας απαρχας των καρπων. 2 Ο οσιος απωλεσθη εκ της γης και ο ευθυς δεν υπαρχει μεταξυ των ανθρωπων παντες ενεδρευουσι δια αιμα κυνηγουσι εκαστος τον αδελφον αυτου. 3 Εις το να κακοποιωσι τας χειρας αυτων ο αρχων απαιτει και ο κριτης κρινει επι μισθω· και ο μεγαλος προφερει την πονηραν αυτου επιθυμιαν, την οποιαν συμπεριστρεφομενοι εκπληρουσιν. 4 Ο καλητερος αυτων ειναι ως ακανθα· ο ευθυς οξυτερος φραγμου ακανθωδους· η ημερα των φυλακων σου, η επισκεψις σου εφθασε· τωρα θελει εισθαι η αμηχανια αυτων. 5 Μη εμπιστευεσθε εις φιλον, μη θαρρειτε εις οικειον· φυλαττε τας θυρας του στοματος σου απο της συγκαθευδουσης εν τω κολπω σου· διοτι ο υιος περιφρονει τον πατερα, η θυγατηρ επανισταται κατα της μητρος αυτης, η νυμφη κατα της πενθερας αυτης· οι εχθροι του ανθρωπου ειναι οι ανθρωποι της εαυτου οικιας. 6 Εγω δε θελω επιβλεψει επι Κυριον· θελω προσευχηνει τον Θεον της σωτηριας μου· ο Θεος μου θελει εισακουσει· 7 Μη ευφραινου εις εμε, η εχθρα μου· αν και επεσα, θελω σηκωθη· αν και εκαθησα εν σκοτει, ο Κυριος θελει εισθαι φως
εις εμε. 9Θελω υποφερει την οργην του Κυριου, διοτι ημαρτησα εις αυτον, εωσου διαδικαση την
dικην μου και καμη την κρισιν αυτην· θελει εις καταπατημα· ο πηλος των οδων. 10Καθι
ην ημεραν τα τειχη σου μελλουσι να κτισθωσι, την ημεραν εκεινη·

11Και θελει ιδει η εχθρα μου, και αισχυνη θελει περικαλυψει αυτην, ητις λεγει προς εμε, Που ειναι
Κυριος ο Θεος σου; οι οφθαλμοι μου θελουσιν ιδει αυτην· τωρα θελει εις το φως, θελω ιδει την δικαιοσυνην αυτου.

12Και θελει αυτην επιθεσει την χειρα επι το στομα, τα ουτα αυτων θελουσι κωφωθη.

13Μη θελει γλειφει το χωμα ως οφεις, ως τα ερπετα της γης θελουσι
συρεσθαι απο των τρυπων αυτων· θελουσιν εκπλαγη εις Κυριον τον Θεον ημων και θελουσι
φοβηθη απο σου.

14Ποιμαινε τον λαον σου εν τη ραβδω σου, το ποιμνιον
tης κληρονομιας σου, το οποιον κατοικει μεμονωμενον εν τω δασει, απο του Καρμηλου·

Nahum
Chapter 1

1Η κατα της Νινευη προφητεια· βιβλιον της ορασεως Ναουμ του Ελκοσαιου. 2Ζηλοτυπος ειναι
ο Θεος και εκδικειται ο Κυριος· ο Κυριος εκδικειται και οργιζεται σε
ουδολως θελει αθωωσει τον ασεβη. 3Οι οδοι του Κυριου ειναι μετα
ανεμοστροβιλου και θυελλης, και νεφελαι ο κονιορτος των ποδων αυτου. 4Επιτιμα την θαλασσαν
και ξηραινει αυτην και καταξηραινει παντας τους ποταμους· μαραινεται η Βασαν και ο Καρμηλος
και το ανθος του Λιβανου μαραινεται. 5Τα ορη σειονται απ' αυτου και οι
λοφοι διαλυονται, η δε
gη τρεμει απο της παρουσιας αυτου, ναι, η οικουμενη, και παντες οι κατοικουντες εν αυτη.

6Τις δυναται να ανθεξη ενωπιον της αγανακτησεως αυτου; και τις δυναται να σταθη εις την εξαψιν
tης οργης αυτου; ο θυμος αυτου εκχεεται ως πυρ και οι βραχοι συντριβονται εμπροσθεν αυτου.
Ο Κυριός είναι αγαθός, οχυρώμα εν ημέρα θλίψεως, και γνωρίζει τους ελπιζόντας επ’ αυτον. Πλην με πλημμύραν κατακλυζούσαν θελει καμεί συντελειαν του τοπου αυτης, και σκοτός θελει καταδιωξει τους εχθρους αυτου. Τι βουλευεσθε κατα του Κυριου; αυτος θελει καμει συντελειαν· θλιψις δεν θελει επελθει εκ δευτερου. Διοτι ηναι εν τη ακμη αυτων και ετι πολλοι, θελουσιν ομως λαμπαδες, οταν αυτος διαβη· αν και σε κατεθλιψα, δεν θελω σε καταθλιψει πλεον. Διοτι τωρα θελω συντριψει τον ζυγον αυτου απο σου και θελω διαρρηξει τους δεσμους σου.

Chapter 2

Ο κατασυντριβων ανεβη εμπροσθεν του προσωπου σου· φυλαττε το οχυρωμα, σκοπευσον την οδον, ενισχυσον τας οσφυς, ενδυναμωσον την ισχυν σου σφοδρα. Επειδη ο Κυριος απεστρεψε την δοξαν του Ιακωβ καθως την δοξαν του Ισραηλ· διοτι οι τινακται εξετιναξαν αυτους και διεφθειραν τα κληματα αυτων. Η ασπις των ισχυρων αυτου ειναι κοκκινοβαφης, οι ανδρες δυναμεως ενδεδυμενοι ερυθρα· αι αμαξαι θελουσι ναμοια εν τη ημερα της ετοιμασιας αυτου, και τα ελατινα δορατα σεισθη τρομερα. Αι αμαξαι θελουσι ναμοια εν ταις οδοις, θελουσι συγκρουεσθαι η μια μετα της αλλης εν ταις πλατειαις· η θεα αυτων θελει εισθαι ως λαμπαδες, θελουσι τρεχει ως αστραπαι. Θελει ενθυμηθη τους ανδρειους αυτου· αλλα θελουσι κατολισθησει εν τη οδω αυτων· θελουσι σπευσει εις τα τειχη αυτης και ο συνασπισμος θελει ετοιμασθη. Αι πυλαι των ποταμων θελουσιν ανοιχθη και τα παλατια θελουσι διαλυθη. Και η καθεστωσα θελει γυμνωθη, θελει μετοικισθη, και αι δουλαι αυτης θελουσιν αναδιδει στεναγμους ως η φωνη των περιστερων, τυπτουσαι τα στηθη αυτων. Και η Νινευη ειναι παλαιοθεν ως λιμνη υδατων· ταυτα ομως θελουσι φυγει. Στητε, στητε, θελουσι φωναζει· και ουδεις ο βλεπων οπισω.

Λαψυκα αργυρους και λαψυκα χρυσους· διοτι δεν ειναι τελος των θησαυρων αυτης· ειναι πληθος παντος σκευους επιθυμητου. Εξεκενωθη και εξετιναχθη και ηρημωθη και η καρδια διαλυεται και τα γονατα κλονιζονται και ωδινες ειναι εις πασας τας οσφυς, τα δε προσωπα παντων ειναι απησβολωμενα. Που ειναι το κατοικητηριον των λεοντων και η βοσκη των σκυμνων, οπου ο λεων, ο γηραιος λεων, περιεπατει και ο σκυμνος του λεοντος, και δεν υπηρχεν ο εκφοβων; Ο λεων διεσπαραττεν ικανα δια τους σκυμνους αυτου και απεπνιγε δια τας λεαινας αυτου, και εγεμιζε τα σπηλαια αυτου απο θηραματος και τα κατοικητηρια αυτου απο αρπαγης. Ιδου, εγω ειμαι εναντιον σου, λεγει ο Κυριος των δυναμεων, και θελω καυσει τας
αμάξας σου μεχρί καπνού και η ρομφαία θελει καταφαγεί τους σκυμνους σου, και θελω εξολοθρεύσει το θηραμά σου εκ της γης, και δεν θελει ακουσθεί πλεον η φωνή των πρεσβεών σου.

Chapter 3

1 Ουαί εις την πολιν των αιματων· ολή ειναι πλήρης ψευδους και αρπαγης· το θηραμα δεν απολειπει. 2 Φωνη μαστιγων ακουεται και φωνη θορυβου τροχων και ιππων ορμωντων, 3 ιππεως αναβαινοντος και ρομφαιας στιλβουσης και λογχης εξαστραπτουσης, και πληθος τραυματιζομενων και μεγας αριθμος πτωματων, και δεν ειναι τελος των πτωματων· προσκοπτουσιν εις τα πτωματα αυτων· 4 απο του πληθους των πορνειων της θελκτικης πορνης, της εμπειρου εις γοητειας, ητις πωλει εθνη δια των πορνειων αυτης και φυλας δια των γοητειων αυτης. 5 Ιδου, εγω ειμαι εναντιον σου, λεγει ο Κυριος των δυναμεων· και θελω ανασηκωσει τα κρασπεδα σου επι το προσωπον σου, και θελω δειξει εις τα εθνη την αισχυνην σου και εις τα βασιλεια την ατιμιαν σου. 6 Και θελω ριψει βδελυραν ακαθαρσιαν επι σε και θελω σε καταισχυνει και θελω σε καταστησει εις θεαμα. 7 Και παντες οι βλεποντες σε θελουσι φευγει απο σου και θελουσι λεγει, Η Νινευη ηρημωθη· τις θελει συλλυπηθη αυτην; ποθεν θελω ζητησει παρηγορητα δια σε; 8 εισαι καλητερα της Νω Αμμων, της κειμενης μεταξυ των ποταμων, της περικυκλουμενης απο υδατων, της οποιας προμαχων ητο η θαλασσα και τειχος αυτης το πελαγος; 9 Η Αιθιοπια ητο η ισχυς αυτης και Η Αιγυπτος και αλλοι απεραντοι· η Φουθ και οι Λιβυες ήσαν οι βοηθοι σου. 10 Αλλα και αυτη μετωκισθη, υπηγεν εις αιχμαλωσιαν, τα δε νηπια αυτης συνετριφθησαν επι των ακρων πασων των οδων· και ερριψαν κληρους επι τους ενδοξους αυτης ανδρας, και παντες οι μεγιστανες αυτης εδεθησαν με αλυσεις. 11 Ανασυρον εις σεαυτον υδωρ δια την πολιορκιαν, ενδυναμωσον τα οχυρωματα σου· εισελθε εις τον πηλον και πατησον την αργιλλον, επισκευασον την κεραμικην καμινον· εκει θελει σε καταφαγει το πυρ· η ρομφαία θελει σε εξολοθρευσει, θελει σε καταφαγει ως βρουχος· πληθυνου ως βρουχος, πληθυνου ως ακρις. 12 Επληθυνας τους εμπορους σου υπερ τα αστρα του ουρανου· ο βρουχος εξηπλωθη και εξεπεταξεν. 13 Οι μεγιστανες σου ειναι ως ακριδες και οι σατραπαι σου ως μεγαλαι ακριδες, αιτινες επικαθηναι επι τους φραγμους εν ημερα ψυχους· αλλ' οταν ο ηλιος ανατειλη, φευγουσι και ο τοπος αυτων δεν γνωριζεται που ησαν. 14 Οι ποιμενες σου ενυσταξαν, βασιλευ της Ασσυριας· οι δυνατοι σου απεκοιμηθησαν· ο λαος σου εσκορπισθη επι τα ορη και δεν υπαρχει ο συναγων. 15 Δεν ειναι ιασις εις το συντριμμα σου· η πληγη σου ειναι χαλεπη· παντες οι ακουοντες την αγγελιαν σου θελουσι κροτησει χειρας επι σε· διοτι επι τινα δεν επηλθε παντοτε η κακια σου;
Habakkuk

Chapter 1

1Η ορασις, την οποιαν ειδεν Αββακουμ ο προφητης. 2Εως ποτε, Κυριε, θελω κραζει, και δεν θελεις εισακουει; θελω βοα προς σε, Αδικια· και δεν θελεις σωζει; 3Δια τι με καμνεις να βλεπω ανομιαν και να θεωρω ταλαιπωριαν και αρπαγην και αδικιαιν εμπροσθεν μου; και υπαρχουι διεγειροντες εριδα και φιλονεικιαι. 4Δια τουτο ο νομος ειναι αργος, και δεν εξερχεται κρισις τελεια· επειδη ο ασεβης καταδυναστευει τον δικαιον, δια τουτο εξερχεται κρισις διεστραμμενη. 5Ιδετε μεταξυ των εθνων και επιβλεψατε και θαυμασατε μεγαλως, διοτι εγω θελω πραξει εργον εν ταις ημεραις σας, το οποιον δεν θελετε πιστευσει, εαν τις διηγηθη αυτο. 6Διοτι, ιδου, εγω εξεγειρω τους Χαλδαιους, το εθνος το πικρον και ορμητικον, το οποιον θελει διελθει το πλατος του τοπου, δια να κληρονομησει κατοικιας ουχι εαυτου. 7Ειναι φοβεροι και τρομεροι· η κρισις αυτων και η εξουσια αυτων θελει προερχεσθαι εξ αυτων. 8Και οι ιπποι αυτων ειναι ταχυτεροι παρα δαλεων και οι κατεργασεις των ανθρωπων· και οι ιππεις αυτων θελουν ελθει εις τους ανθρωπους εις τον ανατολικον αετον, σαν αετον που θαυμαζει· ιδου, η οψις των προσωπων αυτων ειναι ως ατακυροι άνθρωποι, και θελουν ταρατευεις τους ανθρωπους καταστησεις ως ακηρυκτο τον ανατολικον αετον.

Chapter 2

1Επι της σκοπιας μου θελω σταθη και θελω στηλωθη επι του πυργου, και θελω αποσκοπευει δια να ιδω τι θελει λαλησει προς εμε και τι θελω αποκριθη προς τον ελεγχοντα με.
προς εµε ο Κυριός και ειπε, Γραφον την ορασιν και εκθεσον αυτην επι πινακίδων, ωστε τρεχων να αναγινωσκη τις αυτην. 

3 οι ορασις μενει εις ετων και αλλ' εις το τελος θελει λαλησει και δεν θελει ψευσθη· αν και αργοπορη, προσευχησεν αυτην· διοτι και μαλιστα ειναι προτετης εξ αιτιας του οινου, ανηρ αλαζων, ουδε ησυχαζει· 

4 ιδου, αυτου επηρθη, δεν ειναι ευθεια εν αυτω· ο δε δικαιος θελει ζησει δια της πιστεως αυτου. 

5 και μαλιστα ειναι προπετης εξ αιτιας του οινου, ανηρ αλαζων, ουδε ησυχαζει· οστις πλατυνει την ψυχην αυτου ως αδης και ειναι ως ο θανατος και δεν χορταινει, 

6 αλλα συναγει εις εαυτον παντα τα εθνη και συλλαμβανει εις εαυτον παντας τους λαους. 

7 δεν θελουσι λαβει παραβολην και παροιμιαν εμπαικτικην εναντιον αυτου; και ειπει, Ουαι εις τον πληθυνοντα το μη εαυτου· εως ποτε; και εις τον επιβαρυνοντα εαυτον με παχυν πηλον. 

8 δεν θελουσι σηκωθη εξαιφνης οι δακνοντες σε και εξεγερθη οι ταλαιπωρουντες σε και θελεις εισθαι προς αυτους εις διαρπαγην; 

9 συ ελαφυραγωγησας εθνη πολλα, απαν το υπολοιπον των λαων θελουσι σε λαφυραγωγησει, εξ αιτιας των αιματων των ανθρωπων και της αδικιας της γης, της πολεως και παντων των κατοικουντων εν αυτη. 

10 ουαι εις τον οικον σου, εξολοθρευων πολλους λαους, και ημαρτησας κατα της ψυχης σου. 

11 Ιδοις, δεν ειναι τουτο παρα του Κυριου των δυναμεων, να μοχθωσιν οι λαοι δια το πυρ και τα εθνη να αποκαμνωσι δια την ματαιοτητα; 

12 διοτι η γη θελει εισθαι πληρης της γνωσεως της δοξης του Κυριου, καθως τα υδατα σκεπαζουσι την θαλασσαν. 

13 Ουαι εις τον ποτιζοντα τον πλησιον αυτου, εις σε οστις προσφερεις την φιαλην σου και προσετι μεθυεις αυτον, δια να θεωρης την γυμνωσιν αυτων. 

14 ενεπλησθης αισχυνης αντι δοξης· πιε και συ, και ας αναλυωθη και αφωνος ανθρωπος, και δεν θελει εισθαι επι την δοξαν σου. 

15 η προς τον Λιβανον αδικια σου θελει σε καλυψει, και η φθορα των θηριων η καταπτοησα αυτα θελει σε πτοησει, εξ αιτιας των αιματων των ανθρωπων και της αδικιας της γης, της πολεως και παντων των κατοικουντων εν αυτη.

16 Προσευχη Αββακουμ του προφητου επι Σιγιωνωθ. 

17 Κυριε, ηκουσα την ακοην σου και εφοβηθην· Κυριε, ζωοποιει το εργον σου εν μεσω των ετων· Εν μεσω των ετων γνωστοποιει, αυτο· 

18 ουαι εις τον ποτιζοντα τον πλησιον αυτου, εις σε οστις προσφερεις την φιαλην σου και προσετι μεθυεις αυτον, δια να θεωρης την γυμνωσιν αυτων. 

19 Προσευχη Αββακουμ του προφητου επι Σιγιωνωθ. 

20 Κυριε, ηκουσα την ακοην σου και εφοβηθην· Κυριε, ζωοποιει το εργον σου εν μεσω των ετων· Εν μεσω των ετων γνωστοποιει, αυτο· 

21 ουαι εις τον ποτιζοντα τον πλησιον αυτου, εις σε οστις προσφερεις την φιαλην σου και προσετι μεθυεις αυτον, δια να θεωρης την γυμνωσιν αυτων. 

22 Προσευχη Αββακουμ του προφητου επι Σιγιωνωθ. 

23 Κυριε, ηκουσα την ακοην σου και εφοβηθην· Κυριε, ζωοποιει το εργον σου εν μεσω των ετων· Εν μεσω των ετων γνωστοποιει, αυτο· 

24 ουαι εις τον ποτιζοντα τον πλησιον αυτου, εις σε οστις προσφερεις την φιαλην σου και προσετι μεθυεις αυτον, δια να θεωρης την γυμνωσιν αυτων.
Διαψαλμα. εκαλυψεν ουρανους η δοξα αυτου, και της αινεσεως αυτου ητο πληρης η γη· Ἐμπροσθεν αυτου προεπορευετο ο θανατος, και αστραπαι εξηρχοντο υπο τους ποδας αυτου. Εσταθη και διεμετρησε την γην· επεβλεψε και διελυσε τα εθνη· και τα ορη τα αιωνια συνετριβησαν, οι αιωνιοι βουνοι εταπεινωθησαν· οι αιωνιοι βουνοι εταπεινωθησαν η οργη σου κατα των ποταμων; μηπως η οργη σου κατα των ποταμων; η οργη σου κατα της θαλασσης, ωστε επεχενεν επι τους ιππους σου και επι τας αμαξας σου προς σωτηριαν; Εσυρθη εξω το τοξον σου, καθως μεθ’ ορκου ανηγγειλας εις τας φυλας. Διαψαλμα. Συ διεσχισας την γην εις ποταμους. Σε ειδον τα ορη και ετρομαξαν. Κατακλυσμος υδατων επηλθεν· η αβυσσος ανεπεμψε την φωνην αυτης, ανυψωσε τας χειλας αυτης. Ο ηλιος και η σεληνη εσταθησαν εν τω κατοικητηριω αυτων· εν τω φωτι των βελων σου περιεπατουν, εν τη λαμψει της αστραπτουσης λογχης σου.

Chapter 1

1Ο λογος του Κυριου, ο γενομενος προς Σοφονιαν τον υιον του Χουσει, υιου του Γεδαλιου, υιου του Αμαριου υιου του Ιζκιου, εν ταις ημεραις Ιωσιου, υιου του Αμων βασιλεως του Ιουδα. Θελω αφανισει παντελως τα παντα απο προσωπου της γης, λεγει Κυριος. Θελω αφανισει τα πετεινα του ουρανου και τους ιχθυας της θαλασσης και τα προσκομματα μετα των ασεβων και θελω εξολοθρευσει τον ανθρωπον απο προσωπου της γης.
λεγει Κυριος. 4Και θελω εκτείνει την χειρα μου επι τον Ιουδαν και επι παντας τους κατοικους της Ιερουσαλημ, και θελω εξολοθρευσει το υπολοιπον του Βααλ απο τον ίδιον και επι τον Μαλχου, 6και τους εκκλινοντας απο ημεραν του Κυριου και τους μη ζητουντας τον Κυριον μηδε εξερευνωντας αυτον. 7Σιωπα ενωπιον Κυριου του Θεου, διοτι εγγυς ειναι η ημερα του Κυριου· διοτι ο Κυριος ητοιμασε θυσιαν, διωρισε τους κεκλημενους αυτου. 8Και εν τη ημερα της οργης του Κυριου θελει εισθαι θορυβος κραυγης απο της ιχθυικης πυλης και ολολυγμος απο της πυλης της δευτερας και συντριμμος μεγας απο των λοφων.

Chapter 2

1Συναχθητε και συναθροισθητε, το εθνος το μη επιθυμητον, 2πριν το ψηφισμα γεννηση το αποτελεσμα αυτου και η ημερα παρελθη ως χνους, πριν επελθη εφ' υμας η ημερα του θυμου του Κυριου. 3Ζητειτε τον Κυριον, παντες οι πραεις της γης, οι εκτελεσαντες τας κρισεις αυτου· ζητειτε δικαιοσυνην, ισως σκεπασθητε εν τη ημερα της οργης του Κυριου. 4Διοτι οι Ακκαρων θελει εκριζωθη, και το αιμα αυτων θελει διαχυθη ως κονις και αι σαρκες αυτων ως κοπρος.
Κυριού εἶναι εναντίον σας, Χανααν, γῆ τῶν Φιλισταιῶν, καὶ θέλω σε αφανίσει, ὥστε νὰ μὴ ὑπαρχῇ ὁ κατοικός. 6 Καὶ τὸ παράλιον τῆς θαλάσσης θέλει εἰσθαν κατοικοῦν καὶ σπῆλαια ποιμνῶν καὶ μαντραὶ ποιμνῶν. 7 Καὶ τὸ παράλιον τοῦτο θέλει εἰσθαν διὰ τὸ ὑπολοιπὸν τοῦ οἰκου Ιουδα· ἐκεῖ θέλουσι βοσκεῖ· ἐν τοῖς οἰκοῖς τῆς Ασκαλωνος θέλουσι καταλύει τὸ ἐσπερᾶς· διὸτι Κυρίος ο Θεὸς αὐτῶν θέλει εἰσκεφθῇ αὐτοὺς καὶ ἀποστρέφῃ τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν. 8 Ἡκουσα τοὺς ονείδισμοι τοῦ Μωαβ καὶ τας υβρίς τῶν υἱῶν Αμμῶν, διὰ τῶν οποίων ωνειδίζον τὸν λαὸν μου καὶ ἐμεγαλύνοντο κατὰ τῶν οριῶν αὐτῶν. 9 Διὰ τοῦτο, Ζω ἐγώ, λέγει ο Κυρίος τῶν δυνάμεων, ὁ Θεὸς τοῦ Ισραήλ, ἐξαπαντῶ ο Μωαβ θέλει εἰσθαν ως τὰ Σοδομα καὶ οἱ υἱοὶ Αμμῶν ως τὰ Γομορρα, τόπος κνιδών καὶ αλυκών· ὡστε τὸ ὑπολοιπὸν τοῦ λαοῦ μου οὐ προσκυνήσει αὐτοὺς καὶ τὸ ὑπολοιπὸν τοῦ εθνοῦς μου θαλεῖ κατάκληρονομῆσαι αὐτοὺς. 10 Τοῦτο θέλει γεῖνει εἰς αὐτοὺς διὰ τὴν υπερηφανίαν αὐτῶν, διὸτι ὥστε κακοῖς προσκυνήσαντον κατὰ τὸ λαὸν τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων. 11 Ο Κυρίος θέλει εἰσθαν τρομερὸς εἴς αὐτοὺς, διὸτι θελεῖ εξολοθρευσεῖ πάντας τοὺς θεοὺς τῆς γῆς· καὶ θέλει προσκυνῆσαι αὐτόν, ἐκαστὸς εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ, πᾶσαι αἱ νῆσοι τῶν εθνῶν. 12 Καὶ τοῦτο πολιορκεῖ αὐτοὺς διὰ τῆς ρομφαίας μου. 13 Καὶ θελεῖ εκτείνει τὴν χειρὰ αὐτοῦ κατὰ τοῦ βορρᾶ καὶ ἀφανίσει τὴν Ασσυρίαν, καὶ θελεῖ καταστήσει τὴν Νινευὴν εἰς ἀφανίσμον, τόπον ανυδρον ως ἡ ερήμωσις· καὶ θελεῖ ποιμνία βοσκῆσθαι εἰς τὸ ἄλλον τοῦτο, τὸν πυρὸν καὶ τὴν χελωνίαν. 14 Τῶν ἄλλων εἴη εἰς αὐτοῖς, παντὰ τὰ ζῶα τῶν εθνῶν· καὶ θελεῖ ποιμνία βοσκῆσθαι εἰς τὸν πυρὸν. 15 Αὐτὴ εἶναι ἡ ἔφραιμομενὴ πολις, ἡ κατοικουσα αμεριμνως, ἡ λεγουσα εἰς τὴν καρδία αὐτῆς, Ἔγω εἰμι καὶ δεν εἰμι ἀλλή ἐκτὸς ἐμοῦ. Πως κατεστάθη εἰς ἐρήμωσιν, καταλύμα θηριῶν· πας ο διαβαινων διὰ τῆς ρομφαίας μου πέφυγεν κατὰ τὸν αὐτόν καὶ ἀφανίσει τὴν Ασσυρίαν.
τα βασιλεία, να εκχεω επ' αυτα την αγανακτησιν μου, ολην την εξαφιν της οργης μου· επειδη
πασα η γη θελει καταναλωθη υπο του πυρος του ζηλου μου. 9 Διοτε τοτε θελω αποκαταστησει εις
tους λαους γλωσσαν καθαραν, δια να επικαλονται παντες το ονομα του Κυριου, να δουλευσιν
αυτον υπο ενα ζυγον. 10 Απο του περαν των ποταμων της Αιθιοπιας οι ικεται μου, επειδη
πασα η γη θελει καταναλωθη υπο του πυρος του ζηλου μου. 11 Εν τη ημερα εκεινη δεν θελεις
αισχυνεσθαι δια πασας τας πραξεις σου, δι' αυτων γλωσσαν καθαραν, να δουλευσιν επι το
ονομα του Κυριου. 12 Και θελω αφησει εις τους λαους γλωσσαν καθαραν, δια να επικαλονται παντες το
ονομα του Κυριου, να δουλευσιν επι το ονομα του Κυριου. 13 Το υπολοιπον του Ισραηλ δεν θελει
αφαιρεσει εις την εξαψιν της οργης μου, ολην την αγανακτησιν μου, δια να επικαλονται εις τον
ορους του αγιου μου. 14 Γενεθλιων και επανορθωσιν τους καυχομενους εις την μεγαλοπρεπειαν
κατα του αγιου μου. 15 Και θελω αφησει εις την μεγαλοπρεπειαν κατα του αγιου μου. 16 Εν
τη ημερα εκεινη δεν θελεις αισχυνεσθαι δια πασας τας πραξεις σου, δι' αυτων γλωσσαν καθαραν,
να δουλευσιν επι το ονομα του Κυριου. 17 Και θελω αφησει εις την μεγαλοπρεπειαν κατα του
αγιου μου. 18 Ερημοι οι κρισεις σου θελεις, θελεις αποκαταστησιν εις τους λαους γλωσσαν καθαραν,
να δουλευσιν αυτον υπο ενα ζυγον. 19 Και θελεις αφησει εις την εξαψιν της οργης μου, ολην την
αγανακτησιν μου, δια να επικαλονται παντες το ονομα του Κυριου. 20 Εν τη ημερα εκεινη
δεν θελεις αισχυνεσθαι δια πασας τας πραξεις σου, δι' αυτων γλωσσαν καθαραν, να δουλευσιν
επι το ονομα του Κυριου. 21 Και θελω αφησει εις την εξαψιν της οργης μου, ολην την αγανακτησιν μου,
δια να επικαλονται παντες το ονομα του Κυριου. 22 Εν τη ημερα εκεινη δεν θελεις αισχυνεσθαι
δια πασας τας πραξεις σου, δι' αυτων γλωσσαν καθαραν, να δουλευσιν επι το ονομα του Κυριου.
23 Και θελω αφησει εις την εξαψιν της οργης μου, ολην την αγανακτησιν μου, δια να επικαλονται
παντες το ονομα του Κυριου.
και δεν θερμαίνεσθε, και ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτείται δια βαλαντιον τετρυπημένον. 7 Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων, Συλλογισθητε τας οδους σας. 8 Αναβητε εις το ορος και φερετε ξυλα και οικοδομησατε τον οικον, και θελω ευαρεσθη εις αυτον και θελω ενδοξασθη, λεγει Κυριος. 9 Επεβλεψατε εις πολυ, και ιδου, εγεινεν ολιγον· και εφερατε τουτο εις τον οικον και εγω απεφυσα αυτο. Δια τι; λεγει ο Κυριος των δυναμεων. Εξ αιτιας του οικου μου, οστις ειναι ερημος, ενω σεις τρεχετε εκαστος εις τον οικον αυτου. 10 Και τοτε ο ουρανος απεκλεισεν απο σας την δροσον αυτου και η γη απεκλεισε τον καρπον αυτης, 11 και εκαλεσα ανομβριαν επι την γην και επι τα ορη, και επι τον σιτον και επι το γλευκος και επι τους ανθρωπους και επι παντας τους κοπους των χειρων αυτων. 12 Και υπηκουσε Ζοροβαβελ ο υιος του Σαλαθιηλ και Ιησους ο υιος του Ιωσεδεκ, ο ιερευς ο μεγας, και παν το υπολοιπον του λαου, εις την φωνην Κυριου του Θεου αυτων και εις τους λογους Αγγαιου του προφητου, καθως απεστειλεν αυτον Κυριος ο Θεος αυτων· και εφοβηθη ο λαος ενωπιον του Κυριου.

Chapter 2

1 Εν τω εβδομω μηνι, τη εικοστη πρωτη του μηνος, εγεινε λογος Κυριου δι' Αγγαιου του προφητου, λεγων, 2 Λαλησον τωρα προς Ζοροβαβελ τον υιον του Σαλαθιηλ, τον διοικητην του Ιουδα, και προς Ιησουν τον υιον του Ιωσεδεκ, τον ιερεα τον μεγαν, και προς το υπολοιπον του λαου, λεγων, Εγω ειμαι με σας, λεγει Κυριος. 3 Και διηγειρεν ο Κυριος το πνευμα του Ζοροβαβελ υιου του Σαλαθιηλ, του διοικητου του Ιουδα, και το πνευμα του Ιησου υιου του Ιωσεδεκ, του ιερεως του μεγαλου, και το πνευμα παντος του υπολοιπου του λαου, και ηλθον και ειργαζοντο εν τω οικω του Κυριου των δυναμεων, του Θεου αυτων, 4 εν τη εικοστη τεταρτη ημερα του εκτου μηνος, εν τω δευτερω ετει Δαρειου του βασιλεως.
Ουτώ λεγει ο Κυριος των δυναμεων· Ερωτησον τωρα τους ιερεις περι του νομου, λεγων, 12Εαν λαβη τις κρεας αγιον εν τω ακρω του ιματιου αυτου και δια του ακρου αυτου εγγιση τι εξ αυτων, θελει μιανθη; Και οι ιερεις απεκριθησαν και ειπον, Ουχι. 13Και ειπεν ο Αγγαιος, Εαν ακαθαρτος απο νεκρου σωματος εγγιση τι εξ αυτων, θελει μιανθη; Και οι ιερεις απεκριθησαν και ειπον, Ουτως ειναι ο λαος ουτος και ουτω το εθνος τουτο ενωπιον μου, λεγει ο Κυριος, και ουτω παν εργον των χειρων αυτων· και ο, τι προσφερουσιν εκει, ειναι μεμιασμενον. 14Και απεκριθη ο Αγγαιος και ειπεν, Ουτως ειναι ο λαος ουτος και ουτω το εθνος τουτο ενωπιον μου, λεγει ο Κυριος, και ουτω παν εργον των χειρων αυτων· και ο, τι προσφερουσιν εκει, ειναι μεμιασμενον.

20Και εγεινε παλιν λογος Κυριου προς τον Αγγαιον τη εικοστη τεταρτη του μηνος λεγων, Λαλησον προς Ζοροβαβελ, τον διοικητην του Ιουδα, λεγων, Εγω σειω τον ουρανον και την γην· και θελω καταστρεψει τον θρονον των βασιλειων και θελω εξολοθρευσει το κρατος των βασιλειων των εθνων· και θελω καταστρεψει αμαξας και τους αναβατας αυτων, και οι ιπποι και οι αναβαται αυτων θελουσι πεσει, εκαστος δια της ρομφαιας του αδελφου αυτου.

Zechariah

Chapter 1

1Εν τω ογδω μηνι, τω δευτερω ετει του Δαρειου, εγεινε λογος Κυριου προς Ζαχαριαν, τον υιον του Βαραχιου υιου του Ιδδω, τον προφητην, λεγων, Ο Κυριος ωργισθη μεγαλως επι τους πατερας σας. 2Δια τουτο επιστρεψατε προς εμε, λεγει ο Κυριος των δυναμεων, και θελω επιστρεψει προς εσας, λεγει ο Κυριος των δυναμεων. 3Μη γινεσθε ως οι πατερες σας, προς τους οποιους οι προτεροι προφηται εκραξαν λεγοντες, Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων· Επιστρεψετε δια τους δουλους μου, τα οποια προσεταξα εις τους δουλους μου τους προφητες, δεν εφθασαν ανεμοφθοριαν και με ερυσιβην και με χαλαζαν εν πασι τοις εργοις των χειρων σας· πλην σεις δεν επεστρεψατε προς εμε, λεγει Κυριος.
είς τοὺς πατέρας σας; καὶ αυτοὶ εστραφήσαν καὶ εἶπον, Καθὼς ὁ Κυρίος τῶν δυνάμεων εβουλευθῇ να καμὴ εἰς ἡμᾶς, κατὰ τὰς ὁδοὺς ἡμῶν καὶ κατὰ τὰς πράξεις ἡμῶν, οὕτως εκαμὲν εἰς ἡμᾶς. 7 Ἐν τῇ εἰκοστῇ τεταρτῇ ἡμέρᾳ τοῦ ενδεκατού μηνοῦ, ὅστις εἶναι ὁ μήν Σαβατ, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ζαχαρίαν τὸν υἱὸν τοῦ Βαραχίου υἱοῦ τοῦ Ἰδδώ τοῦ προφήτη, λέγων, 8 Ἐιδὼν τὴν νύκτα καὶ θαυμάζω ἀνθρώπους ἔφη; καὶ οἱ αὐτοὶ ἀρχιμνωνὶς καὶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους· ποικιλοὶ καὶ λευκοὶ.

Καὶ εἶπα, Κύριε μου, τί εἰσήκωσεν τοὺς αὐτοὺς; καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς, Κύριε Των δυνάμεων ἐως ποτὲ δὲν ἔθελεν να φοβισθῆ καὶ αὐτοὶ ζηλοτυποῦσιν τὴν Ιερουσαλήμ καὶ τὴν Σιὼν εἰς τὴν Ιερουσαλήμ καὶ τὴν Σιὼν εἰς τὴν Ιερουσαλήμ.
κυκλω και θελω εισθαι προς δοξαν εν μεσω αυτης. 6Ω, ω· φευγετε απο της γης του βορρα, λεγει Κυριος· διστα σας διεσκορπισα προς τους τεσσαρας ανεμους του ουρανου, λεγει Κυριος. 7Ω, διασωθητε, Σιων, η κατοικουσα μετα της θυγατρος της Βαβυλωνος. 8Διοτι ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων· Μετα την δοξαν με απεστειλε προς τα εθνη, τα οποια σας εδομηλατησαν· διοτι αυτης εγγιζει εσας, εγγιζει την κορην του οφθαλμου αυτου. 9Διοτι, ιδου, εγω θελω σεισει την χειρα μου επ' αυτα και θελονθαι εισθαι λαφυρον εις τους δουλευοντας αυτα· και θελετε γνωρισει οτι o Κυριος των δυναμεων με απεστειλε· 10ιδον, και ελπιζεις την εκεερηθη απο της κατοικιας αυτου. 11Και εκεερηθη απο της κατοικιας αυτου. 12Και ο Κυριος θελει κατακληρονομησει τον Ιουδαν διαι μεριδα αυτου εν τη γη τη αγια και θελει εκλεξει παλιν την Ιερουσαλημ.

Chapter 3

1Και μοι εδειξε τον Ιησουν, τον ιερεα τον μεγαν, εισαγαγον τον ενωπιον του αγγελου του Κυριου, και ο διαβολος ιστατο εκ δεξιων αυτου δια να αντισταθη εις αυτον. 2Και ειπε Κυριος προς τον διαβολον, Θελει σε επιτιμησει ο Κυριος, διαβολε· ναι, θελει σε επιτιμησει ο Κυριος, οστις εξελεξε την Ιερουσαλημ· δεν ειναι ουτος δαυλος απεσπασμενος απο πυρος; 3Ο δε Ιησους ητο ενδεδυμενος ιματια ρυπαρα και ιστατο ενωπιον του αγγελου. 4Και απεκριθη και ειπε προς τους ισταμενους ενωπιον αυτου, λεγων· Αφαιρεσατε τα ιματια τα ρυπαρα απ' αυτου· και προς αυτον ειπεν, Ιδου, αφηρεσα απο σου την ανομιαν σου και θελω σε ενδυσει ιματια λαμπρα· 5και ειπα, Ας επιθεσωσι μιτραν καθαραν επι την κεφαλην αυτου. Και επεθεσαν την μιτραν την καθαραν επι την κεφαλην αυτου και ενεδυσαν αυτον ιματια· ο δε αγγελος του Κυριου παριστατο. 6Και διεμαρτυρηθη ο αγγελος του Κυριου προς τον Ιησουν, λεγων, Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων· Εαν περιπατησης εν ταις οδοις μου και εαν φυλαξης τας εντολας μου, τοτε συ θελεις κρινει ετι τον οικον μου και θελεις φυλαττει ετι τας αυλας μου και θελω σοι δωσει να περιπατης μεταξυ των ενταυθα ισταμενων. 7Ακουε τωρα, Ιησου ο ιερευς ο μεγας, συ και οι εταιροι σου του ισταμενου του Ιησου, επειδη αυτοι ειναι ανθρωποι θαυμασιοι· διοτι ιδου εγω θελω φερει εξω τον δουλον μου τον Βλαστον. 8Ακουε τωρα, Ιησου, ο ερευς ο μεγας, ερευς, και οι εταιροι σου του ισταμενου ενωπιον σου, επειδη αυτοι ειναι ανθρωποι θαυμασιοι· διοτι ιδου εγω θελω να περιπατης μεταξυ των ενταυθα ισταμενων. 9Ακουε τωρα, Ιησου, ο ερευς ο μεγας, ερευς, και οι εταιροι σου ενωπιον σου, επειδη αυτοι ειναι ανθρωποι θαυμασιοι· διοτι ιδου εγω θελω να περιπατης μεταξυ των ενταυθα ισταμενων. 10Εν τη ημερα εκεενη, λεγει ο Κυριος των δυναμεων, θελετε προσκαλεσει εκαστος τον πλησιον αυτου υπο την αμπελον αυτου και υπο την συκην αυτου.
Chapter 4

1 Καὶ επεστρεφέν ὁ αγγέλος ὁ λαλῶν μετ' ἐμοί καὶ με ἐξηγείρεν ὡς ανθρώπων ἐξεγειρομένων ἀπὸ τοῦ ὑπνοῦ αὐτοῦ, ἡ μητορία τοῦ κορυφαίου αὐτῆς, καὶ οἱ ἐπὶ τῆς κορυφῆς αὐτῆς ἐκεῖνοι έξεγείρονται ὡς ανθρώπων ἐξεγειρόμενοι, καὶ δύο ἐλαίαι ἐπάνω ἐπὶ τῆς κορυφῆς αὐτῆς, μια ἐξ ἐκείνων ἐκείνων, καὶ μια ἐξ ἀριστερῶν αὐτῆς. 4 Καὶ απεκρίθην καὶ εἰπέν τον ἄγγελον τον ἐπι τοῦ ἄγγελον τὸν λαλοῦντα μετ' ἐμοί, λέγων, Τι εἶναι τοῦτο, κύριε μου; 5 Καὶ απεκρίθη ο ἄγγελος ο λαλῶν μετ' ἐμοί καὶ εἰπέν τον ἄγγελον τὸν λαλοῦντα μετ' ἐμοί, Δεν γνωρίζεις τι εἶναι τοῦτο; Καὶ εἶπα, Οὐχὶ, κύριε μου. 6 Καὶ απεκρίθη καὶ εἰπέν τον ἄγγελον τὸν λαλοῦντα μετ' ἐμοί, λέγων, Οὕτω εἶναι ο λόγος τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν Ζοροβάβελ, λέγων, Οὐχὶ διὰ δύναμιν οὐδὲ διὰ ἰσχύν αὐτῆς, λέγει ο Κύριος τῶν δυνάμεων. 7 Τις εἶσαι σύ, τὸ οίκον τοῦ μεγα, ἐμπρὸς τοῦ Ζοροβάβελ; καὶ θέλει εἰσελθεῖν εἰς αὐτὸν, καὶ θέλει γνωρίσει στὸν Κυρίον τῶν δυνάμεων, λέγει ο Κύριος τῶν δυνάμεων. 8 Τοτε απεκρίθην καὶ εἰπώ τον Κυρίον πρὸς τούτοις, λέγων, Αἱ χεῖρες τοῦ Ζοροβάβελ ἐθέσαν τὸ θεμέλιον τοῦ οἰκοῦ τοῦτος καὶ οἱ χεῖρες αὐτοῦ θελεῖν τελεῖσαι αὐτὸν, καὶ θέλεις γνωρίσεις τι ο Κυρίος τῶν δυνάμεων με απεστείλη πρὸς αὐτός. 9 Διὸ γράφεται εἰς αὐτὸν, Τις κατεφρονήσει τὴν ἡμέραν τῶν μικρῶν πράγματος; θέλεις χαρῆ μεταξὺ τῶν ἐλαιῶν, οἱ ἐπὶ τῶν δύο χρυσῶν σωληνῶν εἰς εἰς τὸν οἰκοῦ τὸν ζοροβάβη πας οἷος ἐπὶ τὸν Κυρίον πας οἷος ἐπὶ τὸν Κυρίον πας οἷος μεταξὺ τῶν ποιμένων ἐν πασσί. 10 Και παλιν ψωσά τοὺς ὑφαλόμους μου καὶ εἰδὸν καὶ ἰδοὺ, τομος πετωμένος. 2 Καὶ αJoinColumn τοὺς ὑφαλόμους μου καὶ εἰδὸν καὶ ἰδοὺ, τομος πετωμένος. 3 Καὶ εἴπαν τοὺς ὑφαλόμους μου καὶ εἰδὸν καὶ ἰδοὺ, τομος πετωμένος.
γυνη εκαθητο εν τω μεσω του εφα. 8 Και ειπεν, Αυτη ειναι η ασεβεια. Και ερριψεν αυτην εις το μεσον του εφα, και ερριψε το μολυβδινον ζυγιον εις το στομα αυτου. 9 Τοτε υψωσα τους οφθαλμους μου και ειδον και ιδου, εξηρχοντο δυο γυναικες και ανεμοι ητο εν ταις πτερυξιν αυτων, διοτι αυται ειχον πτερυγας ως πτερυγας πελαργου· και εσηκωσαν το εφα αναμεσον της γης και του ουρανου. 10 Και ειπα προς τον αγγελον τον λαλουντα μετ' εμου, Που φερουσιν αυται το εφα; 11 Και ειπε προς εμε, Δια να οικοδομησωι δι' αυτο οικον εν τη γη Σεννααρ· και θελει στηριχθη και θελει τεθη εκει επι την βασιν αυτου.

Chapter 6

1 Και παλιν υψωσα τους οφθαλμους μου και ειδον και ιδου, τεσσαρες αμαξαι εξηρχοντο εκ του μεσου δυο ορεων και τα ορη ησαν ορη χαλκινα. 2 Εν τη αμαξη τη πρωτη ησαν ιπποι κοκκινοι, και εν τη αμαξη τη δευτερα ιπποι μελανες, 3 και εν τη αμαξη τη τριτη ιπποι λευκοι, και εν τη αμαξη τη τεταρτη ιπποι ποικιλοι ψαροι. 4 Και απεκριθην και ειπα προς τον αγγελον τον λαλουντα μετ' εμου, Τι ειναι ταυτα, κυριε μου; 5 και απεκριθη ο αγγελος και ειπε προς εμε, Ταυτα ειναι οι τεσσαρες ανεμοι του ουρανου, οιτινες εξερχονται εκ της στασεως αυτων ενωπιον του Κυριου πασης της γης· 6 οι ιπποι οι μελανες οι εν τη μια εξερχονται προς την γην του βορρα, και οι λευκοι εξερχονται κατοπιν αυτων, και οι ποικιλοι εξερχονται προς την γην του νοτου. 7 Και οι ψαροι εξηλθον και εζητησαν να υπαγωσι δια να περιελθωσι την γην. Και ειπεν, Υπαγετε, περιελθετε την γην. Και περιηλθον την γην. 8 Και εκραξε προς εμε και ελαλησε προς εμε, λεγων, Ιδε, οι εξερχομενοι προς την γην του βορρα ανεπαυσαν το πνευμα μου εν τη γη του βορρα. 9 Και έγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων, 10 Λαβε εκ των ανδρων της αιχμαλωσιας, εκ του Χελδαι, εκ του Τωβια και εκ του Ιεδαια, των ελθοντων εκ Βαβυλωνος, και ελθε την αυτην ημεραν και εισελθε εις τον οικον του Ιωσιου, υιου του Σοφονιου· 11 και λαβε αργυριον και χρυσιον και καμε στεφανους και επιθες επι την κεφαλην του Ιησου, υιου του Ιωσεδεκ, του ιερεως του μεγαλου, 12 και λαλησων προς αυτον, λεγων, Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων, λεγων, Ιδε, ο ανηρ, του οποιου το ονομα ειναι ο Βλαστος· και θελει βλαστησει εκ του τοπου αυτου και θελει οικοδομησει τον ναον του Κυριου. 13 Ναι, αυτος θελει οικοδομησει τον ναον του Κυριου, και αυτος θελει λαβει την δοξαν και θελει καθησει και διοικησει επι την θρονον αυτου και θελει εισθαι ιερευς επι την θρονον αυτου, και βουλη ειρηνης θελει εισθαι μεταξυ των δυο τουτων. 14 Και στεφανοι θελουσιν εισθαι δια τον Ελεμ και δια τον Τωβιαν και δια τον Ιεδαιαν και δια τον Ειν τον υιον του Σοφονιου προς μνημοσυνον εν τω ναω του Κυριου. 15 Και οι μακραν θελουσιν ελθει και οικοδομησει εν τω ναω του Κυριου· και θελετε γνωρισει οτι ο Κυριος των δυναμεων με απεστελε προς εσας· και τουτο θελει γεινει, εαν υπακουσητε ακριβως εις την φωνην Κυριου του θεου σας.
Chapter 7

1 Καὶ εν τω τεταρτῳ ετει του βασιλεως Δαρειου εγεινε λογος Κυριου προς τον Ζαχαριαν τη
tetartη του εννατου μηνος, του Χισλευ· 2 και εξαπεστειλαν εις τον οικον του Θεου τον Σαρεσερ
και τον Ρεγεμ-μελεχ και τους ανθρωπους αυτων, δια να εξιλεωσωι το προσωπον του Κυριου,
3 να λαλησωι προς τους ιερεις τους εν τω οικω του Κυριου των δυναμεων και προς τους προφητας,
λεγοντες, Να κλαυσω εν τω μηνι τω πεμπτω αποχωρισθεις, καθως ηδη εκαμον τοσαυτα ετη; 4Και
egeine logos tou Kυriou tou Kυriou touν δυναμεων προς έμε, λεγων, 5 Λαλησων προς παντα τον λαον της
gης και προς τους ιερεις, λεγοντες, και επενθειτε εν τω πεμπτω και εν τω εβδομω μηνι τα εβδομηκοντα
εκεινα ετη, ενηστευετε τωοντι δι' εμε; δι' εμε; 6 Και εγεινε λογος του Κυριου των δυναμεων προς εμε,
λεγων, 7 Λαλησον προς παντα τον λαον της γης και προς τους ιερεις, λεγοντες, και επενθειτε εν τω πεμπτω και εν τω εβδομω μη
τα εβδομηκοντα εκεινα ετη, ενηστευετε τωοντι δι' εμε; δι' εμε; 8 Και εγεινε λογος Κυριου προς τον Ζαχαριαν,
λεγων, 9 Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων, λεγων, Κρινετε κρισιν αληθειας και καμνετε ελεος
και οικτιρμον, εκαστος προς τον αδελφον αυτου, και μη καταδυναστευετε την χηραν και τον
ορφανον, τον ξενον και τον πενητα, και μηδεις απο σας ας μη βουλευηται κακον κατα του αδελφου
αυτου εν τη καρδια αυτου.
10 Αλλ' ηρνηθησαν να προσεξωσι και εστρεψαν νωτα απειθη και εβαρυναν τα ωτα αυτων δια να μη
ακουσωσι. 11 Οθεν καθως αυτος εκραξε και αυτοι δεν εισηκουον, ουτως
αυτοι εκραξαν και εγω δεν εισηκουον, λεγει ο Κυριος των δυναμεων· αλλα διεσκορπισα αυτους
ως δι' ανεμοστροβιλου εις παντα τα εθνη, τα οποια δεν εγνωριζον. Και ο τοπος ηρημωθη κατοπιν
αυτων, ωστε δεν υπηρχεν ο διαβαινων ουδε ο επιστρεφων· και εθεσαν την γην την επιθυμητην
eις ερημωσιν.

Chapter 8

1 Και εγεινε λογος του Κυριου των δυναμεων, λεγων, 2 Ουτω λεγει ο Κυριος των δυ
ναμεων· ειμαι ζηλοτυπος δια την Σιων εν ζηλοτυπια μεγαλη και ειμαι ζηλοτυπος δι' αυτην εν οργη μεγαλη.
3 Ουτω λεγει Κυριος· Επεστρεψα εις την Σιων και θελω κατοικησει εν μεσω της Ιερουσαλημ· και
η Ιερουσαλημ θελει ονομασθη πολις αληθειας, και το ορος του Κυριου των δυ
ναμεων ορος αγιον. 4 Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων· Ετι θελουσι καθησει πρεσβυτεροι και πρεσβυτεραι εν ταις
πλατειαις της Ιερουσαλημ, και εκαστος με την ραβδον αυτου εν τη χειρι αυτου
ωστε να μη ακουσωσι τον νομον και τους λογους, τους οποιους ο Κυριος των δυ
ναμεων εξαπεστειλεν εν τω πνευματι αυτου δια των προφητων προφητων δια τουτο ηλθεν οργη μεγαλη
παρα του Κυριου των δυ
ναμεων. 5 Και αι πλατειαι της πολεως θελουσι εισθαι πληρεις παιδιων και κορασιων
παιζοντων εν ταις πλατειαις αυτης. 6 Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων· Εαν φανη θαυμαστον
ως δι' ανεμοστροβιλου εις παντα τα εθνη, τα οποια δεν εγνωριζον. Και ο τοπος ηρημωθη κατοπιν
αυτων, ωστε δεν υπηρχεν ο διαβαινων ουδε ο επιστρεφων· και εθεσαν την γην την επιθυμητην
eις ερημωσιν.
θαυμαστὸν καὶ εἰς τοὺς οφθαλμοὺς μου· λέγει ο Κυριός των δυνάμεων. Ὅτω λέγει ὁ Κυριός των δυνάμεων: Ἰδο, εγὼ θελὼ σωστεῖν τὸν λαὸν μου ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ανατολῆς καὶ ἀπὸ τῆς γῆς τῆς δυσεως τοῦ ήλιου, καὶ θελὼ φερεῖν αὐτοὺς καὶ θέλουσιν κατοικῆσαι ἐν μεσω τῆς ἱερουσαλήμ· καὶ θέλουσιν εἰσθαί λαὸς μου καὶ εγὼ θελὼ εἰσθαί Θεὸς αὐτῶν ἐν ἀληθεία καὶ δικαιοσύνη.

Οὐτοὶ λέγει ὁ Κυριός των δυνάμεων· Ἑνίσχυσατε τὰς χεῖρας σας, σεῖς οἱ ἀκούοντες εἰς ταῖς ημέραις ταύτας τοὺς λόγους τούτους διὰ στόματος τῶν προφητῶν, ὡς τοῖς ἤθελεν ο ὅικος τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων, διὰ να οἰκοδομηθῇ ὁ ναὸς.

Διὸτι πρὸ τῶν ἡμερῶν ἑκείνων δὲν ἦτο μισθὸς διὰ τοῦ ἄνθρωπον οὐδὲ μισθὸς διὰ τὸ κτήνος οὐδὲ εἰρήνη εἰς τὸν ἐξερχόμενον ἐκ τῆς γῆς τῆς ανατολῆς καὶ ἐκ τῆς γῆς τῆς δυσεως τοῦ ήλιου, καὶ θελὼν δίποτε εἰσθαί εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων, διὰ να οἰκοδομηθῇ ὁ ναὸς. Διὸτι ο σπορὸς θέλει εἰσθαί τῆς εἰρήνης· η ἀμπελος θελεῖ δωσεῖ τὸν καρπόν αὐτῆς καὶ η γῆ θελεῖ δωσεῖ τὰ γεννηματα αὐτῆς καὶ οἱ οὐρανοὶ θελοῦσι δωσεῖν τὴν δροσον αὐτῶν, καὶ θέλω κληροδοτῆσαι εἰς τὸ ἑαυτοῦ παντὰ πάντα τῶν πολλῶν ἑαυτοῦ πάντα ταῦτα.

Και καθως ησθε καταρα μεταξὺ τῶν εθνῶν, οικὸς Ἰουδα καὶ οικὸς Ἰσραὴλ, ουτω θελεῖτε εἰσθαί εὐλογία· μὴ φοβεῖσθε· ας εἰνιάσωνται αἱ χεῖρες σας. Διὸτι ο λόγος τούτος θελεῖτε καμεῖ· λαλεῖτε ἐκαστὸς τῆς αληθείας πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ. Αληθεῖαν καὶ κρίσιν εἰρήνης κρίνετε εἰς τὶς πυλαὶ σας. Καὶ μη βουλεύεσθε κακὸν εἰς τὶς καρδίας σας ἐκαστὸς κατὰ τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ ορκὸν ψευδῆ μη αγαπᾶτε· διὸτι ο λόγος τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων· Ετι θελουσιν ελθεῖν λαοὶ καὶ οἱ κατοικοῦντες πολεις πολλας· και οἱ κατοικοῦντες τῆς μιᾶς θελοῦσιν επεκείν εἰς τὴν ἀλλην, λεγοντες· θελομεν ὑπαγεῖ με σας· διὸτι ηκουσαμεν ὅτι ο θεὸς εἰναι με σας.

Chapter 9
Το φορτιον του λογου του Κυριου κατα της γης Αδραχ και της Δαμασκου, της αναπαυσεως αυτου· διοτι του Κυριου ειναι το να εφορα τους ανθρωπους και πασας τας φυλας του Ισραηλ· 2στι και κατα της Αμαθ, ητις ειναι ομορος αυτης, κατα της Τυρου και Σιδωνος, αν και ηναι σοφαι σφοδρα. 3Και η Τυρος οκοδομησεν εις εαυτην οχυρωμα και επεσωρευσεν αργυριον ως χωμα και χρυσιον ως πηλον των οδων. 4Ιδου, ο Κυριος θελει σκυλευσει αυτην και θελει παταξει εν τη θαλασση την δυναμιν αυτης, και αυτη θελει καταναλωθη εν πυρι. 5θελει ιδει η Ασκαλων και φοβηθη, και η Γαζα και θελει λυπηθη σφοδρα, και η Ακκαρων, διοτι η προσδοκια αυτης θελει ματαιωθη· και θελει απολεσθη ο βασιλευς εκ της Γαζης και Ασκαλων δεν θελει κατοικεισθαι. 6Και αλλογενης θελει καθησει εν τη Αζωτω, και θελω καθαιρεσει την υπερηφανιαν των Φιλισταιων. 7Και θελω αφαιρεσει το αιμα αυτων απο του στοματος αυτων και τα βδελυγματα αυτων απο του μεσου των οδοντων αυτων· και ο εναπολειφθεις θελει εισθαι και αυτος δια τον Θεον ημων, και θελει εισθαι ως χιλιαρχος εις τον Ιουδαν· και Ακκαρων θελει εισθαι ως ο Ιεβουσαιος. 8Και ιδου, ο Κυριος θελει στρατοπεδευσει εναντιον στρατευματος εναντιον διαβαινοντος και εναντιον επιστρεφοντος· και καταδυναστευων δεν θελει περασει πλεον επ' αυτους· διοτι τωρα ειδον με τους οφθαλμους μου. 9Χαιρε σφοδρα, θυγατερ Σιων· αλαλαζε, θυγατερ Ιερουσαλημ· ιδου, ο βασιλευς σου θελει ερχεται προς σε· αυτος ειναι δικαιος και σωζων· πραυς και καθημενος επι ονου και επι πωλου υιου υποζυγιου. 10Και θελω εξολοθρευσει την αμαξαν απο του Εφραιμ και τον ιππον απο της Ιερουσαλημ και θελει εξολοθρευθη το τοξον το πολεμικον, και αυτος θελει λαλησει ειρηνην προς τα εθνη, και η εξουσια αυτου θελει εισθαι απο θαλασσης εως θαλασσης και απο ποταμου εως των περατων της γης. 11Και περι σου, δια το αιμα της διαθηκης σου εγω εξηγαγον τους δεσμιους σου εκ λακκου ανυδρου. 12Επιστρεψατε εις το οχυρωμα, δεσμιοι της ελπιδος· ετι και σημερον κηρυττω οτι θελω ανταποδωσει διπλα εις σε. 13Διοτι ενετεινα τον Ιουδαν δι' εμαυτον ως τοξον· ισχυρως ενετεινα τον Εφραιμ και εξηγειρα τα τεκνα σου, Σιων, κατα των τεκνων σου, Ελλας· και σε εκαμον ως ρομφαιαν μαχητου. 14Και ο Κυριος θελει θορυβησαι εν αυτους και το βελος αυτου θελει εξελθει ως αστραπη· και Κυριος ο Θεος θελει σαλπισει εν σαλπιγγι και θελει κινηθη με ανεμοστροβιλους του νοτου. 15Ο Κυριος των δυναμεων θελει υπερασπιζεσθαι αυτους και θελουσι καταναλωσει τους εναντιους και καταβαλει με λιθους σφενδονης και θελουσιν εμπλησθη ως απο οινου. 16Και Κυριος ο Θεος αυτων θελει σωσει αυτους εν τη ημερα εκεινη, ως το ποιμνιον του λαου αυτου, επειδη ως λιθοι διαδηματος θελουσιν υψωθη επι την γην αυτου. 17Διοτι ποση ειναι η αγαθοτης αυτου και ποση η ωραιοτης αυτου· ο σιτος θελει καμει ευθυμους τους νεανισκους και το γλευκος τας παρθενους.

Chapter 10

1Ζητειτε παρα του Κυριου υετον εν τω καιρω της οψιμου βροχης· και ο Κυριος θελει καμει αστραπας και θελει δωσει εις αυτους βροχας ομβρου, εις εκαστον βοτανην εν τω αγρω. 2Διοτι τα
ειδωλα ελαλησαν ματαιοτητα και οι μαντεις ειδον ορασεις ψευδεις και ελαλησαν ενυπνια ματαια·

παρηγορουν ματαιως· δια τουτο μετετοπισθησαν ως ποιμνιον· εταραχθησαν, διοτι δεν υπηρχε

ποιμην. 3 Ο θυμος μου εξηφθη κατα των ποιμενων και θελω ευχαριστηθηναι τους τραγους· διοτι ο

Κυριος των δυναμεων επεσκεφθη το ποιμνιον αυτου, τον οικον Ιουδα, και εκαμεν αυτους ως

ιππον ενυπνια ματαια· 4 Απ' αυτου εξηλθεν η γυναι, απ' αυτου εν τω πολεμικον τοδον, απ' αυτου

πας ηγεμων ομου. 5 Και θελουσιν εισθαι ως ισχυροι, καταπατουντες

τους πολεμιους εν τω πηλω των οδων, εν τη μαχη· και θελουσι πολεμησει, διοτι ο Κυριος ειναι

μετ' αυτων, και οι αναβαται των ιππων θελουσι καταισχυνθη. 6 Και θελω εινισχυσει τον οικον

Ιουδα και τον οικον Ιωσηφ θελω σωσει, και θελω επαναφερει αυτους, διοτι ηλεησα αυτους· και

θελουσι εισθαι ως εαν δειν αποβαλει αυτους· διοτι εγω ειμαι Κυριος ο Θεος αυτων και θελω

εισακουσει αυτους. 7 Και οι Εφραιμιται θελουσιν εισθαι ως ισχυρος και η καρδια αυτων θελει χαρη

ως απο οινου· και τα τεκνα αυτων θελουσιν ιδει και χαρη· η καρδια αυτων θελει ευφρανθη εις

τον Κυριον. 8 Θελω συριξει εις αυτους και θελω συναξει αυτους· διοτι εγω ελυτρωσα αυτους· και

θελουσι πληθυνθη καθως ποτε επληθυνθησαν. 9 Και θελω επαναφερει αυτους εκ γης Αιγυπτου και συναξει αυτους εκ

της Ασσυριας· και θελω φερει αυτους εις την γην Γαλααδ και εις τον Λιβανον, και δεν θελει

εξαρκεσει εις αυτους. 10 Και θελει περασει δια της θαλασσης εν θλιψει και θελει παταξει τα κυματα

εν τη θαλασση και παντα τα βαθη του ποταμου θελουσι ξηρανθη, και η υπερηφανια της Ασσυριας

θελει καταβληθη και το σκηπτρον της Αιγυπτου θελει αφαιρεθη. 11 Και θελω ενισχυσει αυτους
eiς τον Κυριον, και θελουσι περιπατει εν τω ονοματι αυτου, λεγει Κυριος.

Chapter 11

1 Ανοιξον, Λιβανε, τας θυρας σου και ας καταφαγη πυρ τας κεδρους σου. 2 Ολολυξον, ελατη,

dιοτι επεσεν κεδρος· διοτι οι μεγιστανες ηφανισθησαν· ολολυξατε, δρυς της Βασαν, διοτι το δασος
to απροσιτον κατεκοπη. 3 Φωνη ακουεται ποιμενων θρηνουντων, διοτι η δοξα αυτων ηφανισθη·

φωνη βρυχωμενων σκυμνων, διοτι το φρυαγμα του Ιορδανου εταπεινωθη. 4 Ουτω λεγει Κυριος

ο Θεος μου· Ποιμαινε το ποιμνιον της σφαγης, 5 το οποιον οι αγορασαντες αυτο σφαζουσιν

ατιμωρητως· οι δε πωλουντες αυτο λεγουσιν, Ευλογητος ο Κυριος, διοτι επλουτησα, και αυτοι οι

ποιμενες αυτου δεν φειδονται αυτου. 6 Δια τουτο δεν θελω φεισθη πλεον των κατοικων του τοπου,

λεγει Κυριος, αλλ' ιδου, εγω θελω παραδωσει τους ανθρωπους εκαστον εις την χειρα του πλησιον

αυτου και εις την χειρα του βασιλεως αυτου, και θελουσι κατακοψει την γην και δεν θελω

ελευθερωσει αυτους εκ της χειρος αυτων. 7 Και εποιμανα το ποιμνιον της σφαγης, το οντως
tetαλαιπωρημενον ποιμνιον. Και ελαβον εις εμαυτον δυο ραβδους, την μιαν εκαλεσα Καλλος και

tην αλλην εκαλεσα Δεσμους, και εποιμανα το ποιμνιον. 8 Και εξουλθερυσα τρεις ποιμενας εν ενι

μηνι· και η ψυχη μου εβαρυνθη αυτους και η ψυχη δε αυτων απεστραφη εμε. 9 Τοτε ειπα, Δεν
θέλω σας ποιμαίνει· το αποθνησκόν ας αποθνησκει και τα εναπολειπομενα ας τρωγωσιν εκαστον την σαρκα του πλησιον αυτου. 10 Και ελαβον την ραβδον μου, το Καλλος, και κατεκοψα αυτην, δια να ακυρωσω την διαθηκην μου, την οποιαν εκαμον προς παντας τους λαους τουτους, 11 και ηκυρωθη εν τη ημερα εκεινη· και αυτω το ποιμνιον το τεταλαιπωρημενον, το οποιον απεβλεπεν εις εμε, εγνωρισεν στι αυτος ητο ο λογος του Κυριου. 12 Και ειπα προς αυτους, Εαν σας φαινηται καλον, δοτε μοι τον μισθον μου· ει δε μη, αρνηθητε αυτον. Και εστησαν τον μισθον μου τριακοντα αργυρια. 13 Και ειπε Κυριος προς εμε, Ριψον αυτα εις τον κεραμεα, την εντιμον τιμην, με την οποιαν ετιμηθην υπ' αυτων. Και ελαβον τα τριακοντα αργυρια και ερριψα αυτα εις τον οικω του Κυριου εις τον κεραμεα.

Chapter 12

1 Το φορτιον του λογου του Κυριου περι του Ισραηλ. Ουτω λεγει Κυριος, ο εκτεινων τους ουρανους και θεμελιων την γην και μορφονων το πνευμα του ανθρωπου εντος αυτου· 2 Ιδου, εγω καθιστω την Ιερουσαλημ ποτηριον ζαλης εις παντας τους λαους κυκλω, και επι τον Ιουδαν ετι θελει εισθαι τουτο εν τη πολιορκια τη κατα της Ιερουσαλημ. 3 Και εν τη ημερα εκεινη θελω καταστησει την Ιερουσαλημ προς παντας τους λαους λιθον καταβαρυνοντα· παντες οσοι επιφορτισθωσιν αυτον θελουσι κατασυντριφθη, οταν παντα τα εθνη της γης συναχθωσιν εναντιον αυτης. 4 Εν τη ημερα εκεινη, λεγει Κυριος, θελω παταξει παντα ιππον εν εκστασει και τον αναβατην αυτου εν παραφροσυνη, και θελω ανοιξει τους οφθαλμους μου επι τον οικον Ιουδα και θελω παταξει εν αποτυφλωσει παντα ιππον των λαων.

6 Και οι αρχοντες του Ιουδα θελουσι ειπει εν τη καρδια αυτων, Στηριγμα ειναι εις εμε οι κατοικοι της Ιερουσαλημ δια του Κυριου των δυναμεων του Θεου αυτων. 7 Εν τη ημερα εκεινη θελω καταστησει την Ιερουσαλημ προς παντας τους λαους λιθον καταβαρυνοντα· παντες οσοι επιφορτισθωσιν αυτον θελουσι κατασυντριφθη, οταν παντα τα εθνη της γης συναχθωσιν εναντιον αυτης. 8 Εν τη ημερα εκεινη θελω σωσει πρωτον τας σκηνας του Ιουδα, δια να μη μεγαλυνηται η δοξα του οικου του Δαβιδ και η δοξα των κατοικων της Ιερουσαλημ κατα του Ιουδα. 9 Εν τη ημερα εκεινη θελω υπερασπισθη τους κατοικους της Ιερουσαλημ· και ο αδυνατος μεταξυ αυτων εν τη ημερα εκεινη θελω εισθαι ως ο Δαβιδ και ο οικος του Δαβιδ ως Θεος, ως αγγελος Κυριου,
και εν τῇ ἡμέρᾳ εκείνῃ θελὼν ἔτησει νὰ εξολοθρεύσω πάντα τὰ τὰ ερχόμενα κατὰ τῆς Ἰερουσαλήμ. Καὶ θελὼν εἰχὲς εἰς τὸν οἶκον Δαβίδ καὶ εἰς τοὺς κατοίκους τῆς Ἰερουσαλήμ πνεύμα χαρίτος καὶ ἱκέσιων· καὶ θελοῦσιν εἰπάλειψεν πρὸς ἐμέ, τὸν οποῖον ἐξεκεντήσαν, καὶ θελοῦσιν πενθῆσιν διὰ αὐτὸν ως πενθῆσι τὶς διὰ τοῦ μονογενῆ αὐτοῦ, καὶ θελοῦσιν λυπῆσθαι διὰ αὐτοῦ, ως ο λυποῦμενος διὰ τὸν πρωτοτοκὸν αὐτοῦ. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ εκείνῃ θέλει εἰσῆλθαι μεγά λ Ἱερουσαλήμ ως τὸ πενθὸς τῆς Ἀδαμιδρίμου ἐν τῇ πεδιάδι Μεγίδδων. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θέλει πενθῆσιν ἡ γῆ, πᾶσα οἰκογενεία καθ' αὐτήν· η οἰκογενεία τοῦ οἴκου Δαβίδ καθ' αὐτήν καὶ οἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ' αὐτάς, η οἰκογενεία τοῦ οἴκου Ἡθαν καθ' αὐτήν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ' αὐτάς, η οἰκογενεία Σίμεων καθ' αὐτήν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ' αὐτάς, πᾶσαι αἱ ἐναπολεῖσθαι οἰκογενείαι, εἷς καθ' αὐτήν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ' αὐτάς.

Chapter 13

1 Εν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θέλει εἰσῆλθαι πηγὴ ανεωγμενὴ εἰς τὸν οἴκον Δαβίδ καὶ εἰς τοὺς κατοίκους τῆς Ἰερουσαλήμ διὰ τὴν ἁμαρτίαν καὶ διὰ τὴν ἀκαθαρσίαν. Καὶ εἰς τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς ἑορτῆς καὶ τοῦ προφήτου τοῦ Κυρίου τῶν δύναμεων, θελὼν εξολοθρεύσει τὰ ονόματα τῶν εἴδωλων τῆς γῆς καὶ δεν θέλει πλεονεκόμενος τὰ προφήτητα καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀκαθάρτων εἰς τὴν ἡμέραν τῆς ἁμαρτίας τῆς γῆς. Καὶ εἰς τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῆς ἁμαρτίας τῆς γῆς, λέγει ο Κυρίος τῶν δύναμεων, θελὼν εξολοθρεύσει τὰ ονόματα τῶν εἴδωλων τῆς γῆς καὶ δεν θέλει πλεονεκόμενος τὰ προφήτητα καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀκαθάρτων εἰς τὴν ἡμέραν τῆς ἁμαρτίας τῆς γῆς.

Chapter 14

1061
1 Ἱδοὺ, η ημέρα του Κυρίου ερχεται καὶ τὸ λαφυρὸν σου θέλει διαμερισθῆ ἐν τῷ μεσῷ σου. 2 Καὶ θέλω συναξεῖ πάντα τὰ εθνὶ κατὰ τῆς Ἰερουσαλήμ εἰς μαχην· καὶ θέλει αλωθή ἡ πόλις καὶ αἱ οἰκίαι θέλουσι βιάζεθαι, καὶ τὸ ημῖν τῆς πολέως θέλει εξελθεῖ εἰς αἰχμαλωσίαν, ὡς ὑποποιοῖο τοῦ οὐρανοῦ δὲν θέλει εξολοθρεύθῃ εἰς τῷ μεσῷ. 3 Καὶ ο Κυρίος θέλει εξελθεῖ καὶ θέλει πολεμῆσαι κατὰ τῶν εθνῶν εκεῖνων, ως ὁτὲ εἰς τὴν ημέραν τῆς μάχης. 4 Καὶ οι ποδεῖς αὐτοῦ θέλουσιν σταθῆναι εἰς τὴν ημέραν οὗτος ἐπὶ τοῦ οἴκου τοῦ Ιουδαίου καὶ ἑρείπωσιν καὶ αἱ γυναῖκες θέλουσιν βιάσθῃ, καὶ τὸ ἡμῖν τῆς πόλεως θέλει εξελθεῖν εἰς αἰχμαλωσίαν, τὸ δὲ οὐκ ἔχετε εξελθεῖν εἰς την πόλιν. 5 Καὶ τὰ πάντα θέλουσιν καταφυγεῖν εἰς τὴν κοιλαῖαν τῆς γῆς μαρτυρίας μου, ἵνα τὸ Κυρίου θελεῖ εἰσθανῇ εἰς καὶ τὸ ονόμα αὐτοῦ εἰς τὸν οἴκον αὐτοῦ.
παντών των εθνών των μη θελοντών να αναβωσί δια να εορτασώσι την εορτήν της σκηνοπηγίας.  

20Εν τη ημέρα εκείνη θελεί εισθαί επί τούς κωδώνας τών ιππών, ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ· και οι λέβητες εν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου θέλουσιν εισθαί ως αἱ φιάλαι εμπροσθέν τοῦ θυσιαστήριον.  

21Καὶ πας λεβής εν Ἰερούσαλημ καὶ εν Ἰουδα θελεί εισθαί αγιασμός εἰς τὸν Κυρίον τῶν δυνάμεων· και παντεὶς οἱ θυσιαζόντες θέλουσιν ελθεῖ καὶ λαβεῖ εξ αὐτῶν καὶ εψήσει εν αὐτοῖς· καὶ εν τῇ ημέρα εκείνῃ δὲν θελεί εισθαί πλευρὰν Χαναναίου εν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων.

Malachi

Chapter 1

1Το φορτίον τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου διὰ χειρὸς Μαλαχίου πρὸς Ἰσραήλ. 2Εγὼ σας ἠγάπησα, λέγει Κυρίος· καὶ σείς εἶπετε, ἐπὶ τί μας ἠγάπησας; δὲν ἦτο ο Ἡσαύ αδελφὸς τοῦ Ἰακώβ; λέγει Κυρίος· πλὴν ἠγάπησα τὸν Ἰακώβ, 3τὸν δὲ Ησαύ ἐμισήσα καὶ κατεστῆσα τὰ ὑποτέλεια τοῦ αὐτοῦ κατοικίας ἐρήμου. 4Καὶ εάν ο Εδωμ εἶπη, ἡμεῖς εἶπαμεν· πλὴν θελομεν οἰκοδομῆσει εἰς νεὸν τῶν ἐρημώμενων τόπων, οὕτω λέγει ὁ Κυρίος τῶν δυνάμεων· Αὐτοὶ θελοῦσιν οἰκοδομῆσαι· καὶ θελῶ μεταστρέψαμαι. 5Καὶ οἱ οφθαλμοὶ σας θελοῦσιν ιδεῖ καὶ σείς εἶπετε, ἐπὶ τί μεγάλυνθη ὁ Κυρίος ἀπὸ τοῦ ορίου τοῦ Ἰσραήλ. 6Ο ἀγαθὸς τοῦ πατέρα· καὶ οἱ δοῦλοι τὸν κυρίον αὐτοῦ· αὖτις εγὼ ἐγώ, ποῖον ἐμοὶ θυσίαν φοβῶς; λέγει ο Κυρίος τῶν δυνάμεων πρὸς εσάς, ἱερεῖς, οἵτινες ἐπιταφίασατε τὸ ὄνομά σου, καὶ λέγετε, εἰπετε, ἐπὶ τί κατεφρονήσατε τὸ ὄνομά σου; 7Προσφέρετε τὸν αὐτόν ἐπί τοῦ θυσιαστήριον, καὶ εἰπετε, ἐπὶ τί κατεφρονήσατε; Εἰς τὴν ὑποδέχθη τὰ προσώπα σας; λέγει ο Κυρίος τῶν δυνάμεων.

9Τις εἰναι καὶ μεταξὺ σας, οὐσίς ἠθέλε κλεισεῖ τὰς θύρας· διὰ νὰ μὴ αὐξάσῃ, ποὺ θαυμάσῃ τὸν πυρὸν ἐπὶ τοῦ θυσιαστήριον ματαιῶς· δὲν εἶχαν εὐχαρίστησιν εἰς εσάς, λέγει ο Κυρίος τῶν δυνάμεων, καὶ δὲν θαυμάσῃ προσφόραν εἰς τῆς χειρὸς σας. 10Διότι απὸ ἀνατολῆς ἡλίου ἐως δυσμῶν τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, το θυσία καὶ τῇ θυσίᾳ προσφέρατε, οἱ προσφέροντες οὐκ ἔδωκαν, λέγει ο Κυρίος τῶν δυνάμεων· αἱ φιάλαι εἰς τοὺς κωδώνας θελεῖ κατεφρονῆσαι, καὶ λέγετε, εἰς τί κατεφρονήσατε; Εἰς τὸν θυσιαστήριον θελεῖ εἰσθαί μεγά· διότι ἠθέλε καταρρίψῃ τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων. 11Σείς εἰπετε εἶτα, ἐπὶ τί μεγάλυνθη ὁ Κυρίος σας αὖτις, οἱ προσφέροντες οὐκ ἔβαλεν τὴν θυσίαν τοῦ Κυρίου· αἱ φιάλαι εἰς τοὺς κωδώνας θελεῖ κατεφρονῆσαι, καὶ λέγετε, εἰς τί κατεφρονήσατε; Εἰς τοὺς κωδώνας θελεῖ εἰσθαί μεγά· διότι ἠθέλε καταρρίψῃ τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου. 12Εἰς τοὺς κωδώνας θελεῖ εἰσθαί μεγά· διότι ἠθέλε καταρρίψῃ τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου.
επικαταρατος ο απατεων, οστις εχει εν τω ποιμνι αυτου αρσεν και καμνει ευχην και θυσιαζει
eis τον Κυριον πραγμα διεφθαρμενον· διοτι εγω ειμαι βασιλευς μεγας, λεγει ο Κυριοσ των
dυναμεων, και το ονομα μου ειναι τρομερον εν τοις εθνεσι.

Chapter 2

1Και τωρα εις εσας γινεται η εντολη αυτη, ιερεις. 2Εαν δεν ακουσητε και εαν δεν βαλητε τουτο
eis την καρδιαν, δια να δωσητε δοξαν εις το ονομα μου, λεγει ο Κυριοσ των δυναμεων, τοτε θελω
eξαποστειλει την καταραν εφ' υμας και θελω επικαταρασθη τας ευλογιας σας· ναι, μαλιστα και
cατηρασθην αυτας, διοτι δεν βαλλετε τουτο εις την καρδιαν σας. 3Ιδου, εγω θελω απορριψει τα
σπερματα σας και θελω σκορπισει κοπρον επι τα προσωπα σας, την κοπρον των εορτων σας· και
θελει σας σηκωσει μεθ' εαυτης. 4Και θελετε γνωρισει οτι εγω εξαπεστειλα την εντολην ταυτην
προς εσας, δια να ηναι η διαθηκη μου μετα του Λευι, λεγει ο Κυριοσ των δυναμεων.

Η της ζωης και της ειρηνης διαθηκη μου ητο μετ' αυτου· και εδωκα αυτας εις αυτον δια τον φοβον, τον οποιον
με εφοβειτο και ευλαβειτο το ονομα μου. 5Ο νομος της αληθειας ητο εν τω στοματι αυτου και
ανομια δεν ευρεθη εν τοις χειλεσιν αυτου· περιεπατησε μετ' εμου εν ειρηνη και ευθυτητι και
πολλους επεστρεψεν απο ανομιας.

Επειδη τα χειλη του ιερεως θελουσι φυλαττει γνωσιν, και εκ του στοματος αυτου θελουσι ζητησει νομον· διοτι αυτος ειναι αγγελος του Κυριου των δυναμεων. 8Αλλα σεις εξεκλινατε απο της οδου· εκαμετε πολλους να προσκοπτωσιν εις τον νομον· διεφθειρατε
tην διαθηκην του Λευι, λεγει ο Κυριος των δυναμεων.

Дια τουτο και εγω σας κατεστησα
cαταφρονητους και εξουδενους εις παντα τον λαον, καθοτι δεν εφυλαξατε τας οδους μου
αλλ' ησθε προσωποληπται εις τον νομον. 9Ο νομος της αληθειας ητο εν τω στοματι αυτου και
ανομια δεν ευρεθη εν τοις χειλεσιν αυτου· περιεπατησε μετ' εμου εν ειρηνη και ευθυτητι και
πολλους επεστρεψεν απο ανομιας.

Ως ο Θεος του Ισραηλ λεγει οτι μισει τον αποβαλλοντα αυτην και τον καλυπτοντα
tην βιαν με το ενδυμα αυτου, λεγει ο Κυριος των δυναμεων· δια τουτο προσεχητε εις το πνευμα
σας και μη φερεσθε δολιως. 17Κατεβαρυνατε τον Κυριον με τους λογους σας· και λεγετε, με τι
κατεβαρυναμεν αυτον; Με το να λεγητε, πας οστις πραττει κακον ειναι ευαρεστος ενωπιον του Κυριου, και αυτος ευδοκει εις αυτους. Που ειναι ο Θεος της κρισεως;

Chapter 3

1 Ιδου, εγω αποστελλω τον αγγελον μου και θελει κατασκευασει την οδον εμπροσθεν μου· και ο Κυριος, τον οποιον σεις ζητειτε, εξαιφνης θελει ελθει εις τον ναον αυτου, ναι, ο αγγελος της διαθηκης, τον οποιον σεις θελετε· ιδου, ερχεται, λεγει ο Κυριος των δυναμεων. 2 Αλλα τις δυναται να υπομεινη την ημεραν της ελευσεως αυτου; και τις δυναται να σταθη εις την παρουσια αυτου; διοτι αυτος ειναι ως πυρ χωνευτου και ως σμιγμα γναφεων. 3 Και θελει καθησει ως ο χωνευων και καθαριζων το αργυριον, και θελει καθαρισει τους υιους του Λευι και θελουσι προσφερει εις τον Κυριον προσφοραν εν δικαιοσυνη.

4 Τοτε η προσφορα του Ιουδα και της Ιερουσαλημ θελει εισθαι αρεστη εις τον Κυριον καθως εν ταις ημεραις ταις αρχαιαις και καθως εν τοις προλαβουσιν ετεσι.

5 Και θελω πλησιασει προς εσας δια κρισιν· και θελω εισθαι μαρτυς σπευδων εναντιον των μαγων και εναντιον των μοιχευοντων και εναντιον των επιορκων και εναντιον των αποστερουντων τον μισθον του μισθωτου, των καταδυναστευοντων την χηραν και τον ορφανον, και των οικονυμουσι προς την ευλογιαν εις τον καιρον, και των μη φοβουμενων με, λεγει ο Κυριος των δυναμεων.

6 Διοτι εγω ειμαι ο Κυριος· δεν αλλοιμαι· δια τουτο σεις, οι υιοι του Ιακωβ, δεν απωλεσθητε.

7 Εκ των ημερων των πατερων σας απεχωρισθητε απο των διαταγματων μου και δεν εφυλαξατε αυτα. Επιστρεψατε προς εμε και θελω επιστρεψει προς εσας, λεγει ο Κυριος των δυναμεων· πλην ειπετε, Τινι τροπω θελομεν επιστρεψει;

8 Μηπως θελει κλεπτει ο ανθρωπος τον Θεον; σεις ομως με εκλεπτετε· και λεγετε, Εις τι σε εκλεψαμεν; εις τα δεκατα και εις τας προσφορας.

9 Σεις εισθε κατηραμενοι με καταραν· διοτι σεις με εκλεψατε, ναι, σεις, ολον το εθνος.

10 Φερετε παντα τα δεκατα εις την αποθηκην, δια να ηναι τροφη εις τον οικον μου· και δοκιμασατε με τωρα εις τουτο, λεγει ο Κυριος των δυναμεων, εαν δεν σας ανοιξω τους καταρρακτας του ουρανου και εκχεω την ευλογιαν εις εσας, ωστε να μη αρκη τοπος δι' αυτην.

11 Και θελω επιτιμησει υπερ υμων τον καταφθειροντα, και δεν θελει φθειρει τους καρπους της γης σας· ουδε η αμπελος σας θελει απορριψει προ καιρου τον καρπον αυτης εν τω αγρω, λεγει ο Κυριος των δυναμεων.

12 Και θελουσι σας μακαριζει παντα τα εθνη· διοτι σας θελετε εισθαι γη επιθυμητη, λεγει ο Κυριος των δυναμεων.

13 Οι λογοι σας ησαν σκληροι εναντιον μου, λεγει ο Κυριος· και ειπετε, Τι ελαλησαμεν εναντιον σου; 14 Σεις ειπετε, Ματαιον ειναι να δουλευη τις τον Θεον· και η σημειον σας ησαν σκληροι εναντιον μου, λεγει ο Κυριος· και ειπετε, Τι ελαλησαμεν εναντιον σου; 15 Οι λογοι σας ησαν σκληροι εναντιον μου, λεγει ο Κυριος· και ειπετε, Τι ελαλησαμεν εναντιον σου; 16 Οι λογοι σας ησαν σκληροι εναντιον μου, λεγει ο Κυριος· και ειπετε, Τι ελαλησαμεν εναντιον σου; 17 Οι λογοι σας ησαν σκληροι εναντιον μου, λεγει ο Κυριος· και ειπετε, Τι ελαλησαμεν εναντιον σου;
ετοιμασω τα πολυτιμα μου· και θελω σπλαγχνισθη αυτους, καθως σπλαγχνιζεται ανθρωπος τον υιον αυτου, οστις δουλευει αυτον. 18Γιοτε θελετε επιστρεψει και διακρινει μεταξυ δικαιου και ασεβους, μεταξυ του δουλευοντος τον θεον και του μη δουλευοντος αυτον.

Chapter 4

1Διοτι, ιδου, ερχεται ημερα, ητις θελει καιει ως κλιβανος· και παντες οι υπερηφανοι και παντες οι πραττοντες ασεβειαν θελουσιν εισθαι αχυρον· και η ημερα η ερχομενη θελει κατακαυσει αυτους, λεγει ο Κυριος των δυναμεων, ωστε δεν θελει αφησει εις αυτους ριζαν και κλαδον. 2Εις εσας ομως τους φοβουμενους το ονομα μου θελει ανατειλει ο ηλιος της δικαιοσυνης με ιασιν εν ταις πτερυξιν αυτου· και θελετε εξελθει, και σκιρτησει ως μοσχαρια της φατνης. 3Και θελετε καταπατησει τους ασεβεις· διοτι αυτοι θελουσιν εισθαι σποδος υπο τα ιχνη των ποδων σας, καθι σημεραν εγνω καμω τουτο, λεγει ο Κυριος των δυναμεων. 4Ενθυμεισθε τον νομον του Μωυσεως του δουλου μου, τον οποιον προσεταξα εις αυτον εν Χωρηβ δια παντα τον Ισραηλ, τα διαταγματα και τας κρισεις. 5Ιδου, εγνω θελω αποστειλει προς εσας Ηλιαν τον προφητην, πριν ελθη η ημερα του Κυριου η μεγαλη και επιφανης· 6και αυτος θελει επιστρεψει την καρδιαν των πατερων προς τα τεκνα και την καρδιαν των τεκνων προς τους πατερας αυτων, μηποτε ελθω και παταξω την γην με αναθεμα.
Βιβλιος της γενεαλογιας του Ιησου Χριστου, υιου του Δαβιδ, υιου του Αβρααμ.

Ο Αβρααμ εγεννησε τον Ισαακ, Ισαακ δε εγεννησε τον Ιακωβ, Ιακωβ δε εγεννησε τον Ιουδαν και τους αδελφους αυτου, Ιουδας δε εγεννησε τον Φαρες και τον Ζαρα εκ της Θαμαρ, Φαρες δε εγεννησε τον Εσρωμ, Εσρωμ δε εγεννησε τον Αραμ, Αραμ δε εγεννησε τον Αμιναδαβ, Αμιναδαβ δε εγεννησε τον Ναασσων, Ναασσων δε εγεννησε τον Σαλμων, Σαλμων δε εγεννησε τον Βοοζ εκ της Ραχαβ, Βοοζ δε εγεννησε τον Ωβηδ εκ της Ρουθ, Ωβηδ δε εγεννησε τον Ιεσσαι, Ιεσσαι δε εγεννησε τον Δαβιδ τον βασιλεα. Δαβιδ δε ο βασιλευς εγεννησε τον Σολομωντα εκ της γυναικος του Ουριου, Σολομων δε εγεννησε τον Ροβοαμ, Ροβοαμ δε εγεννησε τον Αβια, Αβια δε εγεννησε τον Ασα, Ασα δε εγεννησε τον Ιωσαφατ, Ιωσαφατ δε εγεννησε τον Ιωραμ, Ιωραμ δε εγεννησε τον Οζιαν, Οζιας δε εγεννησε τον Ιωαθαμ, Ιωαθαμ δε εγεννησε τον Αχαζ, Αχαζ δε εγεννησε τον Εζεκιαν, Εζεκιας δε εγεννησε τον Μανασση, Μανασσης δε εγεννησε τον Αμων, Αμων δε εγεννησε τον Ιωσιαν, Ιωσιας δε εγεννησε τον Ιεχονιαν και τους αδελφους αυτου επι της μετοικεσιας Βαβυλωνος. Μετα δε την μετοικεσια Βαβυλωνος Ιεχονιας εγεννησε τον Σαλαθιηλ, Σαλαθιηλ δε εγεννησε τον Ζοροβαβελ, Ζοροβαβελ δε εγεννησε τον Αβιουδ, Αβιουδ δε εγεννησε τον Ελιακειμ, Ελιακειμ δε εγεννησε τον Αζωρ, Αζωρ δε εγεννησε τον Σαδωκ, Σαδωκ δε εγεννησε τον Αχειμ, Αχειμ δε εγεννησε τον Ελιουδ, Ελιουδ δε εγεννησε τον Ελεαζαρ, Ελεαζαρ δε εγεννησε τον Ματθαν, Ματθαν δε εγεννησε τον Ιακωβ, Ιακωβ δε εγεννησε τον Ιωσηφ τον ανδρα της Μαριας, εξ ης εγεννηθη Ιησους ο λεγομενος Χριστος.

Πασαι λοιποι αι γενεαι απο Αβρααμ εως Δαβιδ ειναι γενεαι δεκατεσσαρες, και απο Δαβιδ εως της μετοικεσιας Βαβυλωνος γενεαι δεκατεσσαρες, και απο της μετοικεσιας Βαβυλωνος εως του Χριστου γενεαι δεκατεσσαρες.

Του του Ιησου Χριστου η γεννησις ουτως ητο. Αφου ηρραβωνισθη η μητηρ αυτου Μαρια μετα του Ιωσηφ, πριν συνελθωσιν, ευρεθη εν γαστρι εχουσα εκ Πνευματος Αγιου. Ιωσηφ δε ο ανηρ αυτης, δικαιος ων και μη θελων να θεατριση αυτην, ηθελησε να απολυση αυτην κρυφιως. Ενω δε αυτος διελογισθη ταυτα, ιδου, αγγελος Κυριου εφανη κατ' οναρ εις αυτον, λεγων· Ιωσηφ, υιε του Δαβιδ, μη φοβηθης να παραλαβης Μαρια την γυναικα σου· διοτι το εν αυτη γεννηθεν ειναι εκ Πνευματος Αγιου. Θελει δε γεννησει υιον και θελεις καλεσει το ονομα αυτου Ιησουν· διοτι αυτος θελει σωσει τον λαον αυτου απο των αμαρτιων αυτων. Του δε Ιουσου Χριστου η γεννησις ουτως ητο. Αφου ηρραβωνισθη η μητηρ αυτου Μαρια μετα του Ιωσηφ, πριν συνελθωσιν, ευρεθη εν γαστρι εχουσα εκ Πνευματος Αγιου. Ιωσηφ δε ο ανηρ αυτης, δικαιος ων και μη θελων να θεατριση αυτην, ηθελησε να απολυση αυτην κρυφιως. Ενω δε αυτος διελογισθη ταυτα, ιδου, αγγελος Κυριου εφανη κατ' οναρ εις αυτον, λεγων· Ιωσηφ, υιε του Δαβιδ, μη φοβηθης να παραλαβης Μαρια την γυναικα σου· διοτι το εν αυτη γεννηθεν ειναι εκ Πνευματος Αγιου.
αγγέλος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού, 25 καὶ δὲν εγνώριζεν αὐτήν, εἰςοῦ εγεννήσε 
τὸν υἱὸν αὐτῆς τον πρωτοτοκον καὶ εκάλεσε τὸ ονόμα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 26 διὰ νὰ περισσεύη δι᾽ ἐμοῦ 
τὸ καυχημα σας εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν διὰ τῆς εμῆς παλίν παρουσίας πρὸς εσάς. 27 Μὸνον 
pολιτευσθε αξιως του ευαγγελιου του Χριστου, δια να περισσευη δι' εμου 
το καυχημα σας εις τον Ιησου Χριστον δια της εμης παλιν παρουσιας προς εσας. 28 μη φοβιζομενοι εις ουδεν απο των εναντιων, το οποιον εις 
αυτους μεν ειναι ενδειξης απωλειας, εις εσας δε αστηριας, και τουτο απο θεου' 29 διοτι εις εσας 
εχαρισθη το υπερ Χριστου, ου μονον το ιν πιστευητε εις αυτον, αλλα και το να πασχητε υπερ 
αυτου, 30 εχοντες τον αυτον αγωνα, οποιον ειδετε εν εμοι και τωρα ακουετε εν εμοι.

Chapter 2
1 Αφου δε εγεννηθη ο Ιησους εν Βηθλεεμ της Ιουδαιας επι των ημερων Ηρωδου του βασιλεως, 
ιδου, μαγοι απο ανατολων ηλθον εις Ιεροσολυμα, λεγοντες· 1 Αφοú δε εγεννηθη ο Ιησους εν 
Βηθλεεμ της Ιουδαιας επι των ημερων Ηρωδου του βασιλεως, επι των ημερων Ηρωδου του 
βασιλεως, ιδου, μαγοι απο ανατολων ηλθον εις Ιεροσολυμα, λεγοντες· 1 Αφου δε εγεννηθη ο 
Ιησους εν Βηθλεεμ της Ιουδαιας επι των ημερων Ηρωδου του βασιλεως, επι των ημερων Ηρωδου 
του βασιλεως, ιδου, μαγοι απο ανατολων ηλθον εις Ιεροσολυμα, λεγοντες· 1 Αφου δε εγεννηθη ο 
Ιησους εν Βηθλεεμ της Ιουδαιας επι των ημερων Ηρωδου του βασιλεως, επι των ημερων 
Ηρωδου του βασιλεως, ιδου, μαγοι απο ανατολων ηλθον εις Ιεροσολυμα, λεγοντες· 1 Αφου δε 
εγεννηθη ο Ιησους εν Βηθλεεμ της Ιουδαιας επι των ημερων Ηρωδου του βασιλεως, επι των 
ημερων Ηρωδου του βασιλεως, ιδου, μαγοι απο ανατολων ηλθον εις Ιεροσολυμα, λεγοντες· 1 Αφου 
δε εγεννηθη ο Ιησους εν Βηθλεεμ της Ιουδαιας επι των ημερων Ηρωδου του βασιλεως, επι των 
ημερων Ηρωδου του βασιλεως, ιδου, μαγοι απο ανατολων ηλθον εις Ιεροσολυμα, λεγοντες· 1 Αφου 

1 Αφου δε εγεννηθη ο Ιησους εν Βηθλεεμ της Ιουδαιας επι των ημερων Ηρωδου του βασιλεως, 
ιδου, μαγοι απο ανατολων ηλθον εις Ιεροσολυμα, λεγοντες· 1 Αφου δε εγεννηθη ο Ιησους εν 
Βηθλεεμ της Ιουδαιας επι των ημερων Ηρωδου του βασιλεως, επι των ημερων Ηρωδου του 
βασιλεως, ιδου, μαγοι απο ανατολων ηλθον εις Ιεροσολυμα, λεγοντες· 1 Αφου δε εγεννηθη ο 
Ιησους εν Βηθλεεμ της Ιουδαιας επι των ημερων Ηρωδου του βασιλεως, επι των ημερων Ηρωδου 
του βασιλεως, ιδου, μαγοι απο ανατολων ηλθον εις Ιεροσολυμα, λεγοντες· 1 Αφου δε εγεννηθη ο 
Ιησους εν Βηθλεεμ της Ιουδαιας επι των ημερων Ηρωδου του βασιλεως, επι των ημερων 
Ηρωδου του βασιλεως, ιδου, μαγοι απο ανατολων ηλθον εις Ιεροσολυμα, λεγοντες· 1 Αφου δε 
εγεννηθη ο Ιησους εν Βηθλεεμ της Ιουδαιας επι των ημερων Ηρωδου του βασιλεως, επι των 
ημερων Ηρωδου του βασιλεως, ιδου, μαγοι απο ανατολων ηλθον εις Ιεροσολυμα, λεγοντες· 1 Αφου
τοὺς θησαυροὺς αυτῶν προσέφεραν εἰς αυτὸ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμυρναν· Ὄστε, ἀγαπητοὶ μου, καθὼς παντὸς υπηκοοῦσατε, οὐχὶ ὡς εν τῇ παρουσίᾳ μου μονον, ἀλλὰ τώρα πολὺ περισσότερον εν τῇ απουσίᾳ μου, μετὰ φοβοῦ καὶ τρομοῦ εργάσεντες τὴν εαυτῶν σωτηρίαν. Αφοῦ δὲ αὐτοὶ ανεχώρησαν, ἰδοὺ, ἀγγέλος Κυρίου φαίνεται κατ᾽ ονάρ εἰς τὸν Ἰωσήφ, λέγων· Εγερθεὶς παραλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεύγε ἐκεῖ εἰς Ἑβραίον, καὶ εὑσε ἐκεῖ ἐφον εἰπώ σοι· διότι μελλεῖ ὁ Ἡρώδης να ζητήσῃ τὸ παιδίον, διὰ να απολεσῇ αὐτό. Διότι ὁ Θεός εἰναι ὁ ενεργῶν εἰς ὑμᾶς καὶ τὸ θελεῖ καὶ τὸ ενεργεῖ εἰς τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ. Οὐσιωδοὶ μετὰ τοῦ Ἡρώδου, ἰδοὺ, ἀγγέλος Κυρίου εἰρθηκὼς κατ᾽ ονάρ εἰς τὸν Ἰωσήφ, λέγων· Εἰλίπτω δὲ εἰς τὸν Κυρίον Ἰησοῦν να πέμψω πρὸς εσάς ταχεώς τὸν Τιμόθεον, διὰ να εὐφραίνωμαι καὶ ἐγώ μαθῶν τὴν κατάστασιν σας· ἐγερθεὶς παραλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ὑπαγε ἐν γῆν Ἰσραήλ· διότι απεθάνον ὁι ζητοῦντες τὴν ψυχήν του παιδίου. Διότι δὲ έχω οὐδὲν ἡσυχόν, ὁς να μερίσῃ γνήσιον περὶ τῆς καταστάσεως σας.
θανατου· αλλ' ο Θεος ηλεησεν αυτον, ουχι δε αυτον μονον, αλλα και εμε, δια να μη λαβω λυπην επι λυπην. 28 Οθεν επεμψα αυτον μετα περισσοτερας σπουδης, δια να χαρητε ιδοντες αυτον παλιν, και εγω να εχω ολιγωτεραν ξαπλωσην την ζωην αυτου, δια να αναπληρωσην την ελλειψιν υμων της εις εμε υπηρεσιας.

Chapter 3

1 Εν εκειναις δε ταις ημεραις ερχεται Ιωαννης ο βαπτιστης, κηρυττων εν τη ερημω της Ιουδαιας.

2 Το λοιπον, αδελφοι μου, χαιρετε εν Κυριω. το να σας γραφω τα αυτα εις εμε μεν δεν ειναι οχληρον, εις εσας δε ασφαλες.

3 Διοτι ουτος ειναι ο ρηθεις υπο Ησαιου του προφητου, λεγοντος· Φωνη βοωντος εν τη ερημω, ετοιμασατε την οδον του Κυριου, ευθειας καμετε τας τριβους αυτου.

4 Διοτι ημεις ειμεθα η περιτομη, οι λατρευοντες τον Θεον εν Πνευματι και καυχωμενοι εις τον Χριστον Ιησουν και μη εχοντες την πεποιθησιν εν τη σαρκι.

5 Αυτος δε ο Ιωαννης ειχε το ενδυμα αυτου απο τριχων καμηλου και ζωνην δερματινην περι την οσφυν αυτου, η δε τροφη αυτου ητο ακριδες και μελι αγριον.

6 Αν και εγω εχω πεποιθησιν και εν τη σαρκι. Εαν τις αλλος νομιζη οτι εχει πεποιθησιν εν τη σαρκι, εγω περισσοτερον.
χειρι αυτου και θελει διακαθαρισει το αλωνιον αυτου και θελει συναξει τον σιτον αυτου εις την
αποθηκην, το δε αχυρον θελει κατακαυσει εν πυρι ασβεστω. 

Ουχι οτι ελαβον ηδη το βραβειον 

η εγεινα ηδη τελειος, τρεχω ομως κατοπιν, ισω λαβω αυτο, δια το οποιον και εληφθην υπο του
Ιησου Χριστου. 

12 Οτε ερχεται ο Ιησους απο της Γαλιλαιας εις τον Ιορδανην προς τον Ιωαννην
dia να βαπτισθη με αυτο. 

13 Ουτως οδηγειν σχετικαι δε ο Ιησους ειπε προς αυτον’ Αφες τωρα· διοτι ουτως ειναι προπον εις ημας να εκπληρωσομεν πασαν
dικαιοσυνην. Τοτε αφινει αυτον.

14 Τοτε ερχεται ο Ιησους απο της Γαλιλαιας εις τον Ιορδανην προς τον Ιωαννην
δια να βαπτισθη υπ' αυτου.

15 Αδελφοι, εγω δεν στοχαζομαι εμαυτον οτι ελαβον αυτο· αλλ' εν

πραττω· τα μεν οπισω λησμονων, εις δε τα εμπροσθεν επεκτεινομενον,

16 Ο δε Ιωαννης εκωλυειν αυτον, λεγων, Εγω χρειαν εχω να βαπτισθω υπο σου, και συ ερχεσαι προς εμε;

17 Τοτε ο Ιησους εφερθη υπο του Πνευματος εις την ερημον δια να πειρασθη υπο του διαβολου,

18 Αδελφοι μου αγαπητοι και επιποθητοι, χαρα και στεφανος μου, ουτω σας ελεγον πολλακις, τωρα δε και κλαιων λεγω, οτι

ειναι οι εχθροι του σταυρου του Χριστου,

19 Τοτε παραλαμβανει αυτον ο διαβολος εις την αγιαν πολιν και στηνει

Η επιεικεια σας ας γεινη γνωστη εις παντας τους ανθρωπος.

Chapter 4

1 Τοτε ο Ιησους εφερθη υπο του Πνευματος εις την ερημον δια να πειρασθη υπο του διαβολου,

1 Όθεν, αδελφοι μου αγαπηται και επιποθητοι, χαρα και στεφανος μου, ουτω σας ελεγον πολλακις, τωρα δε

εις τον Κυριον Ιησουν Χριστον,

2 Οθεν, αδελφοι μου αγαπηται και επιποθητοι, χαρα και στεφανος μου, ουτω σας ελεγον πολλακις, τωρα δε και κλαιων λεγω, οτι

ειναι οι εχθροι του σταυρου του Χριστου,

2 Τοτε ο Ιησους εφερθη υπο του Πνευματος εις την ερημον δια να πειρασθη υπο του διαβολου,

3 Αδελφοι μου αγαπηται και επιποθητοι, χαρα και στεφανος μου, ουτω σας ελεγον πολλακις, τωρα δε και κλαιων λεγω, οτι

ειναι οι εχθροι του σταυρου του Χριστου,

3 Τοτε ο Ιησους εφερθη υπο του Πνευματος εις την ερημον δια να πειρασθη υπο του διαβολου,

4 Ουτως οδηγειν σχετικαι δε ο Ιησους ειπε προς αυτον’ Αφες τωρα· διοτι ουτως ειναι προπον εις ημας να εκπληρωσομεν πασαν
dικαιοσυνην. Τοτε αφινει αυτον.

5 Ουτως οδηγειν σχετικαι δε ο Ιησους ειπε προς αυτον’ Αφες τωρα· διοτι ουτως ειναι προπον εις ημας να εκπληρωσομεν πασαν
dικαιοσυνην. Τοτε αφινει αυτον.

6 Τοτε ο Ιησους εφερθη υπο του Πνευματος εις την ερημον δια να πειρασθη υπο του διαβολου,

7 Οθεν, αδελφοι μου αγαπηται και επιποθητοι, χαρα και στεφανος μου, ουτω σας ελεγον πολλακις, τωρα δε και κλαιων λεγω, οτι

ειναι οι εχθροι του σταυρου του Χριστου,

8 Τοτε ο Ιησους εφερθη υπο του Πνευματος εις την ερημον δια να πειρασθη υπο του διαβολου,
Ο Κύριος είναι πλησιόν. 6 και λέγει προς αυτόν, Εαν ησαι Υιος του Θεου, ρησόν σεαυτόν κατώ· διότι είναι γεγραμμένον, Ότι θελεί προσταξεί εις τας καρδίας σας και τα διανόμημα τα σας διά του Ιησού Χριστού. 7 Παλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διαβόλος εις ορος υψηλόν, και δείκνυει εις αυτόν πάντα τα βασιλεία του κοσμού και την δοξαν αυτων, 8 Είπε προς αυτὸν ο Ιησούς· Παλιν είναι γεγραμμενον, δεν θελεις πειρασει Κυριον τον Θεον σου. 9 Και εις την θαλασσαν εν τοις οριοις Ζαβουλων και Νεφθαλειμ. 10 Παλιν εδειξατε αναθαλλουσαν την υπερ εμου φροντιδα· περι του οποιου και εφροντιζετε, πλην δεν ειχετε ευκαιριαν.
Chapter 5

1Δειδων δε τους οχλους, ανεβη εις το ορος και αφου εκαθησε, προσηλθον προς αυτον οι μαθηται αυτου, 2και ανοιξας το στομα αυτου εδιδασκεν αυτους, λεγων.

3Μακαριοι οι πτωχοι τω πνευματι, διοτι αυτων ειναι η βασιλεια των ουρανων. 4Μακαριοι οι πενθουντες, διοτι αυτοι θελουσιν παρηγορηθη. 5Μακαριοι οι πραεις, διοτι αυτοι θελουσιν κληρονομησει την γην. 6Μακαριοι οι πεινωντες και διψωντες την δικαιοσυνην, διοτι αυτοι θελουσιν χορτασθη. 7Μακαριοι οι ελεημονες, διοτι αυτοι θελουσιν ελεηθη. 8Μακαριοι οι καθαροι την καρδιαν, διοτι αυτοι θελουσιν ιδει τον Θεον. 9Μακαριοι οι ειρηνοποιοι, διοτι αυτοι θελουσιν να ονομασθη υιοι Θεου. 10Μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνης, διοτι αυτων ειναι η βασιλεια των ουρανων. 11Μακαριοι εισθε, οταν σας ονειδισωσι και διωξωσι και ειπωσιν εναντιον σας παντα κακα ενεκεν εμου. 12Χαιρετε και αγαλλιασθε, διοτι ο μισθος σας ειναι πολυς εν τοις ουρανοις: επειδη ουτως εδιωξαν τους προφητας τους προ υμων. 13Σεις εισθε το αλας της γης· εαν δε το αλας διαφθαρη, με τι θελει αλατισθη; εις ουδεν πλεον χρησιμευει ειμη να ριφθη εξω και να καταπατηται υπο των ανθρωπων. 14Σεις εισθε το φως του κοσμου· πολις κειμενη επανω ορους δεν δυναται να κρυφθη· ουδε αναπτουσι λυχνον και θετουσιν αυτον υπο τον μοδιον, αλλ' επι τον λυχνοστατην, και φεγγει εις παντας εν τη οικια. 15Ουτως ας λαμψη το φως σας εμπροσθεν των ανθρωπων, δια να ιδουν τα καλα σας εργα και δοξασωσι τον Πατερα σας τον εν τοις ουρανοις. 16Μη νομισητε οτι ηλθον να καταλυσω τον νομον η τος προφητας· δεν ηλθον να καταλυσω, αλλα να εκπληρωσω. 17Διοτι αληθως σας λεγω, εως αν παρελθη ο νομος και η γη, ωστε εν τη μια κεραια δεν θελει παρελθει απο του νομου, εωςου εκπληρωθωσι παντα. 18Οστις λοιπον αθετησεν των εντολων των ελαχιστων και διαφθαρθη ο νομος· οστις των ελαχιστων και διαφθαρθη ο νομος. 19Οστις δε εκτελεσεν και διδαξε τους ανθρωπους, ελαχιστος θελει ονομασθη εν τη βασιλεια των ουρανων· οστις δε εκτελεσε και διδαξε, ουτος μεγας θελει ονομασθη εν τη βασιλεια των ουρανων.
γραμματεών καὶ Φαρισαίων, δεν θελετε εισελθει εις την βασιλειαν των ουρανων. 21 Ηκουσατε  οτι ερρεθη εις τους αρχαιους, Μη φονευσης· οστις δε φονευση, θελει εισθαι ενοχος εις την κρισιν. 22 Εγω ομως σας λεγω οτι πας ο αργιζομενος αναιτιως κατα του αδελφου αυτου θελει εισθαι ενοχος εις την κρισιν· και οστις ειπη προς τον αδελφον αυτου Ρακα, θελει εισθαι ενοχος εις το συνεδριον· οστις δε ειπη Μωρε, θελει εισθαι ενοχος εις την γεενναν του πυρος. 23 Εαν λοιπον προσφερεις το δωρον σου εις το θυσιαστηριον και εκει ενθυμηθης οτι ο αδελφος σου εχει τι κατα σου, αφες εκει το δωρον σου εμπροσθεν του θυσιαστηριου, και υπαγε πρωτον φιλιωθητι με τον αδελφον σου, και τοτε ελθων προσφερει το δωρον σου. 24 Ειρηνευσον με τον αντιδικον ταχεως, ενοσω εισαι καθ’ οδον μετ’ αυτου, μηποτε σε παραδωση ο αντιδικος εις τον κριτην και ο κριτης σε παραδωση εις τον υπηρετην, και ριφθης εις φυλακην· 25 Αληθως σοι λεγω, δεν θελεις εξελθει εκειθεν, εωσου αποδωσης το εσχατον λεπτον. 26 Ηκουσατε οτι ερρεθη εις τους αρχαιους, μη μοιχευσης. 28 Εγω ομως σας λεγω οτι πας ο βλεπων γυναικα δια να επιθυμηση αυτην ηδη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου. 29 Εαν ο οφθαλμος σου ο δεξιος σε σκανδαλιζη, εκβαλε αυτον και ριψον απο σου· διοτι σε συμφερει να χαθη εν των μελων σου, και να μη ριφθη ολον το σωμα σου εις την γεενναν. 30 Και εαν η δεξια σου χειρ σε σκανδαλιζη, εκκοψον αυτην και ριψον απο σου· διοτι σε συμφερει να χαθη εν των μελων σου, και να μη ριφθη ολον το σωμα σου εις την γεενναν. 31 Ερρεθη προς τουτοις οτι οστις χωρισθη την γυναικα αυτου, ας δωση εις αυτην διαζυγιον. 32 Εγω ομως σας λεγω οτι οστις χωρισθη την γυναικα αυτου παρεκτος λογου πορνειας, καμνει αυτην να μοιχευηται, και οστις λαβη γυναικα κεχωρισμενην, γινεται μοιχος. 33 Παλιν ηκουσατε οτι ερρεθη εις τους αρχαιους, Μη επιορκησης, αλλα εκπληρωσον εις τον Κυριον τους ορκους σου. 34 Εγω ομως σας λεγω να μη ομοσητε μηδολως· μητε εις τον ουρανον, διοτι ειναι θρονος του Θεου· μητε εις την γην, διοτι ειναι υποποδιον των ποδων αυτου· μητε εις τα Ιεροσολυμα, διοτι ειναι πολις του μεγαλου βασιλεως· μητε εις την κεφαλην σου να ομοσης, διοτι δεν δυνασαι μιαν τριχα να καμης λευκην η μελαιναν. 37 Αλλ’ ας ηναι ο λογος σας Ναι, Ου, υ· το δε πλειοτερον τουτων ειναι εκ του πονηρου. 38 Ηκουσατε οτι ερρεθη, Οφθαλμον αντι οφθαλμου και οδοντα αντι οδοντος. 39 Εγω ομως σας λεγω να μη αντισταθετε προς τον πονηρον· αλλ’ οστις σε ραπιση εις την δεξιαν σου σιαγονα, στρεψον εις αυτον και την αλλην· και εις τον θελοντα να κριθη μετα σου και να λαβη τον χιτωνα σου, αφες εις αυτον και το ιματιον· και αν σε αγγαρευση τις μιλιον εν, υπαγε μετ’ αυτου δυο. 42 Εις τον ζητουντα παρα σου διδε και τον θελοντα να δανεισθη απο σου μη αποστραφης. 43 Ηκουσατε οτι ερρεθη, θελεις αγαπα τον πλησιον σου και μισει τον εχθρον σου. 44 Εγω ομως σας λεγω, Αγαπατε τους εχθρους σας, ευλογειτε εκεινους, οιτινες σας καταρωνται, ευεργετειτε εκεινους, οιτινες σας μισουσι, και προσευχεσθε υπερ εκεινων, οιτινες σας κατατρεχουσι, δια να γεινητε υιοι του Πατρος σας του εν τοις ουρανοις, διοτι αυτος ανατελλει τον ηλιον αυτου επι πονηρους και αγαθους και βρεχει επι δικαιους και αδικους. 46 Διοτι εαν αγαπησητε τους αγαπωντας σας, ποιον μισθον εχετε; και οι τελωναι δεν καμνουσι το αυτο; 47 και εαν ασπασθητε τους αδελφους σας μονον, τι περισσοτερον καμνετε; και οι τελωναι δεν καμνουσιν ουτως; 48 εστε λοιπον σεις τελειοι, καθως ο Πατηρ σας ο εν τοις ουρανοις ειναι τελειοι.
Προσκυνήτε με καμμία την ελεοσύνη σας προς τους ανθρώπους για να δει τον άλλον με αυτών. Εάν δεν προσκυνήσετε, δεν έχετε μισθό πλησίον του Θεού σας του εν τοις ουρανοί. Οταν λοιπόν καμινής ελεοσύνης, μη αλληλόφιλος εμπρός θελετέ να βλέπετε να τον άλλον με αυτών. Οταν δέ σας καμνήσατε ελεοσύνην, ας μη γνωρίσετε την ευτυχία αυτήν αποκαλούμενη η αριστερά σου τι καμνει ή δεξιά σου, δια να είναι η ελεοσύνη σου εν τω κρυπτω, και ο Θεός σου ο θελεί σοι ανταποδώσει εν τω φανερω. Εάν ομως, οταν προσευχήσετε, μη εσείς ως οι υποκρίτες, διότι αγαπείτε να προσεύχεστε ισταμένοι εν τοις υπεράκτιοι και εν τοις γωνίαν των πλατειών, δια να φανεί επί τον άλλον άλλον με αυτούς; διότι έξευρε ο Θεός εκείνους που είπε να παρακαλέσετε να παρακαλέσετε προς τους, διότι είναι η δυναμική υπο τους άλλους, εν τω κρυπτω ο Θεός σου ο θελεί σοι ανταποδώσει εν τω φανερω. Οταν δε προσεύχηστε, μη βαττολογήσετε ως οι εθνικοί; διότι νομίζουν οτι με την πολυλογία αυτής θέλουν να είναι ακυρωμένοι. Μη ομοιώθετε λοιπόν με αυτούς; διότι εξεύρει ο Θεός εκείνους που θέλει να τους συγχωρήσει πριν σεις ζητήσει τους. Ουτώ λοιπόν προσευχήσετε· Θεός ημών εν τοις ουρανοί· ελευθερώσον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και ημείς συγχωρούμε εις τους αμαρτανόντας εις ημάς· και μη φέρες εις πειρασμόν, αλλάς ελευθερώσον εις ημάς, αλλάς ελευθερώσον εις ημάς, αλλάς ελευθερώσον εις ημάς. Εις τον άλλον άλλον με αυτούς· διότι έξευρε ο Θεός σου τινας επιθυμείς εις τον άλλον, και ο Θεός σου ο θελεί σοι ανταποδώσει εν τω φανερώ. Θελεί σοι ανταποδώσει εν τω φανερώ. Οταν δε προσεύχηστε, μη βαττολογήσετε ως οι εθνικοί; διότι νομίζουν οτι με την πολυλογία αυτής θέλουν να είναι ακυρωμένοι, δια να φανεί επί τον άλλον άλλον με αυτούς· διότι έξευρε ο Θεός εκείνους που θέλει να τους συγχωρήσει πριν σεις ζητήσει τους. Ουτώ λοιπόν προσευχήσετε· Θεός ημών εν τοις ουρανοί· ελευθερώσον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και ημείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτανόντας εις ημάς· και μη φέρες εις πειρασμόν, αλλάς ελευθερώσον εις ημάς. Εις τον άλλον άλλον με αυτούς· διότι έξευρε ο Θεός σου τινας επιθυμείς εις τον άλλον, εν τοις ουρανοί· ελευθερώσον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και ημείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτανόντας εις ημάς· καθώς και ημείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτανόντας εις ημάς· και μη φέρες εις πειρασμόν, αλλάς ελευθερώσον εις ημάς.
περι της ζωῆς σας τι να φαγητε καί τι να πιητε, μηδε περι του σώματος σας τι να ενδυθητε· δεν ειναι ἡ ζωῆ τιμιωτερον τῆς τροφῆς καί το σώμα του ενδυμάτου; Ἕμβλεψατε εις τα πετεινα του οὐρανοῦ, οτι δεν σπειροῦν ουδε θεριζουσι ουδε συναγουσι εις αποθήκας, καί ο Πατήρ σας ο οὐρανιος τρεφει αυτα· δεν εισθε πολυ ανωτερι αυτων; Αλλα τις απο σας μεριμνων δυναται να προσθηση μιαν πηχην εις το αναστημα αυτου; Και περι ενδυματος τι μεριμνατε; Παρατηρησατε τα κρινα του αγρου πως αυξανουσι· δεν κοπιαζουσιν ουδε κλωθουσι.

Chapter 7

1 Μη κρινετε, δια να μη κριθητε· διοτι με οποιαν κρισιν κρινετε θελετε κριθη, καί με οποιον μετρον μετρειτε θελετε μετρηθηνη εις εσας. 2 Και δια τι βλεπεις το ξυλαριον το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου, την δε δοκον την εν τω οφθαλμω σου δεν παρατηρεις; Η πως θελεις ειπει προς τον αδελφον σου, Αφες να εκβαλω το ξυλαριον απο του οφθαλμου σου, ενω η δοκος ειναι εις τον οφθαλμον σου. 3 Υποκριτα, εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου, και τοτε θελεις ιδει καθαρως δια να εκβαλης το ξυλαριον εκ του οφθαλμου του αδελφου σου. 4 Μη δωσητε το αγιον εις τους κυνας μηδε ριψητε τους μαργαριτας εμπροσθεν των χοιρων, μηποτε καταπατησωσιν αυτους με τους ποδας αυτων και στραφεντες σας διασχισωσιν. 5 Αιτειτε, και θελει σας δοθη· Ζητειτε, και θελετε ευρει, κρουετε, και θελει σας ανοιχθη. 6 Πας ο αιτων λαμβανει και ο ζητων ευρισκει και εις τον κρουοντα θελει ανοιχθη. 7 Της ανθρωπος ειναι απο σας, οστις εαν ο υιος αυτου ζητηση αρτον, μηπως θελει δωσει εις αυτον λιθον; 8 και εαν ζητηση οψαριον, μηπως θελει δωσει εις αυτον οφιν; 9 εαν λοιπον πας αιτων λαμβανει και ο ζητων ευρισκει και εις τον κρουοντα θελει ανοιχθη. 10 Υποκριτα, εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου, και τοτε θελεις ιδει καθαρως δια να εκβαλης το ξυλαριον εκ του οφθαλμου του αδελφου σου. 11 εαν λοιπον σεις, πονηροι οντες, εξευρητε να διδητε καλας δοσεις εις τα τεκνα σας, ποσω μαλλον ο Πατηρ σας ο εν τοις ουρανοις θελει δωσει αγαθα εις τους ζητουντας παρ' αυτου; 12 Λοιπον παντα σας αν θελητε να καμνωσιν εις εσας οι ανθρωποι, ουτω και σεις καμνετε εις αυτους· διοτι αυτους ειναι νομος και οι προφηται.

13 Εισελθετε δια της στενης πυλης· διοτι πλατεια ειναι η πυλη και ευρυχωρος η οδος η φερουσα εις την απωλειαν, και πολλοι ειναι οι εισερχομενοι δι' αυτης. 14 Επειδη στενη ειναι η πυλη και τεθλιμμενη η οδος η φερουσα εις την ζωην, και ολιγοι ειναι οι εισερχομενοι δι' αυτης. 15 Προσεχετε δε απο των ψευδοπροφητων, οιτινες ερχονται προς εσας με ενδυματα προβατων, εσωθεν ομως ειναι λυκοι αρπαγες. 16 Απο των καρπων αυτων θελετε γνωρισει αυτους. Μηποτε συναγουσιν απο ακανθων σταφυλια η απο τριβολων συκα; 17 Ουτω παν δενδρον καλον καμνει καλους καρπους, το δε σαπρον δενδρον καμνει κακους καρπους. 18 Αλλ' εαν τον χορτον του αγρου, οστις σημερον υπαρχει και αυριον ριπτεται εις κλιβανον.
δυναται δενδρον καλον να καμνη καρπους κακους, ουδε δενδρον σαπρον να καμνη καρπους καλους. ¹⁹Παν δενδρον μη καμνον καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται. ²⁰Αρα απο των καρπων αυτων θελετε γνωρισει αυτους. ²¹Δεν θελει εισελθει εις την βασιλειαν των ουρανων πας ο λεγων προς εμε, Κυριε, Κυριε, αλλ' ο πραττων το θελημα του Πατρος μου του εν τοις ουρανοις. ²²Πολλοι θελουσι ειπει προς εμε εν εις την βασιλειαν των ουρανων πας ο λεγων προς εμε, Κυριε, Κυριε, αλλ' ο πραττων το θελημα του Πατρος μου του εν τοις ουρανοις. ²³Αρα απο των καρπων αυτων θελετε γνωρισει αυτους. ²⁴Και τοτε θελων ουδε εις την βασιλειαν των ουρανων πας ο λεγων προς εμε, Κυριε, Κυριε, Αλλ' ο πραττων το θελημα του Πατρος μου του εν τοις ουρανοις. ²⁵Πολλοι θελουσι ειπει προς εμε εν εις την βασιλειαν των ουρανων πας ο λεγων προς εμε, Κυριε, Κυριε, αλλ' ο πραττων το θελημα του Πατρος μου του εν τοις ουρανοις. ²⁶Πολλοι θελουσι ειπει προς εμε εν εις την βασιλειαν των ουρανων πας ο λεγων προς εμε, Κυριε, Κυριε, αλλ' ο πραττων το θελημα του Πατρος μου του εν τοις ουρανοις. ²⁷Και τοτε θελω ομολογησει προς αυτους οτι ποτε δεν σας εγνωρισα· φευγετε απ' εμου οι εργαζομενοι την ανομιαν. ²⁸Πας λοιπον οστις ακουει τους λογους μου τουτους και καμνει αυτους, θελω ομοιωσει αυτον με ανδρα φρονιμον, οστις ωκοδομησε την οικιαν αυτου επι την πετραν· ²⁹και κατεβη η βροχη και ηλθον οι ποταμοι και επνευσαν οι ανεμοι και προσεβαλον εις την οικιαν εκεινην, και δεν επεσε· διοτι ητο τεθεμελιωμενη επι την πετραν. ³⁰Πας ο ακουων τους λογους μου τουτους και μη καμνων αυτους θελει ομοιωθη με ανδρα μωρον, οστις ωκοδομησε την οικιαν αυτου επι την αμμον· ³¹και κατεβη η βροχη και ηλθον οι ποταμοι και επνευσαν οι ανεμοι και προσεβαλον εις την οικιαν εκεινην, και επεσε, και ητο η πτωσις αυτης μεγαλη. ³²Οτε δε ετελειωσεν ο Ιησους τους λογους τουτους, εξεπληττοντο οι οχλοι δια την διδαχην αυτου· ³³διοτι εδιδασκεν αυτους ως εχων εξουσιαν, και ουχι ως οι γραμματεις.

Chapter 8

¹Ότε δε κατεβη απο του ορους, ηκολουθησαν αυτον οχλοι πολλοι. ²Και ιδου, λεπρος ελθων προσεκυνει αυτον, λεγων· Κυριε, εαν θελης, δυνασαι να με καθαρισης. ³Και εκτεινας την χειρα ο Ιησους ηγγισεν αυτον, λεγων· Θελω, καθαρισθητι. Και ευθυς εκαθαρισθη η λεπρα αυτου. ⁴Και λεγει προς αυτον ο Ιησους· Προσεχε μη ειπης τουτο εις μηδενα, αλλ' υπαγε, δειξον σεαυτον εις τον ιερεα και προσφερε το δωρον, το οποιον προσεταξεν ο Μωυσης δια μαρτυριαν εις αυτους. ⁵Οτε δε εισηλθεν ο Ιησους εις Καπερναουμ, προσηλθε προς αυτον εκατοναρχος παρακαλων αυτον και λεγων· Κυριε, ο δουλος μου κειται εν τη οικια παραλυτικος, δεινως βασανιζομενος. ⁶Και λεγει προς αυτον ο Ιησους· Εγω ελθων θελω θεραπευσει αυτον. ⁷Και ακουσας δε ο Ιησους εθαυμασε και ειπε προς τους ακολουθουντας· Αληθως σας λεγω, ουδε εν τω Ισραηλ ευρον τοσαυτην πιστιν.
και πασχουσαν πυρετον. \(^{15}\) και επισε την χειρα αυτης, και αφηκεν αυτην τον πυρετον, και εσηκωθη και υπηρετει αυτους. \(^{16}\) και επιασε την χειρα αυτης, και αφηκεν αυτην ο πυρετος, και εσηκωθη και υπηρετει αυτους.

18 Και οτε εγεινεν εσπερα, εφεραν προς αυτον δαιμονιζομενους πολλους, και εξεβαλε τα πνευματα με λογον και παντας τους κακως εχοντας εθεραπευσε, δια να πληρωθη το ρηθεν δια Ησαιου του προφητου, λεγοντος· Αυτος τας ασθενειας ημων ελαβε και τας νοσους εβαστασεν. \(^{23}\) Και ο Ιησους προσεταξε να αναχωρησιν εις το περαν. \(^{22}\) Ιδων δε ο Ιησους πολλους οχλους περι εαυτον, προσεταξε να αναχωρησιν εις το περαν. \(^{24}\) Και πλησιασας εις γραμματευς ειπε προς αυτον, Διδασκαλε, θελω σοι ακολουθησει οπου υπαγης. \(^{25}\) Και λεγει προς αυτον· Αι αλωπεκες εχουσι φωλεας και τα πετεινα του ουρανου κατοικιας, ο δε Υιος του ανθρωπου δεν εχει που να κλινη την κεφαλην. \(^{27}\) Αλλος δε εκ των μαθητων αυτου ειπε προς αυτον· Κυριε, συγχωρησον μοι να υπαγω πρωτον και να θαψω τον πατερα μου. \(^{31}\) Ο δε Ιησους ειπε προς αυτον· Ακολουθει μοι και αφες τους νεκρους να θαψωσι τους εαυτους νεκρους. \(^{33}\) Και ιδου, εκραξαν λεγοντες· Τι ειναι μεταξυ ημων και σου, Ιησου, Υιος του Θεου; ηλθες εδω προ καιρου να μας βασανισης; \(^{36}\) Και οι δαιμονες παρεκαλουν αυτον, λεγοντες· Εαν μας εκβαλης, επιτρεψον εις ημας να απελθωμεν εις την αγελην των χοιρων.

Chapter 9

1 Και εμβας εις το πλοιον, διεπερασε και ηλθεν εις την εαυτου πολιν. \(^{2}\) Και ιδου, εφερον προς αυτον παραλυτικον κειμενον επι κλινης· και ιδων ο Ιησους την πιστιν αυτων, ειπε προς τον παραλυτικον· Θαρρει, τεκνον· συγκεχωρημεναι ειναι εις σε αι αμαρτιαι σου. \(^{3}\) Και ιδου, εκεχειρησαν εις την αγελην των χοιρων κατα του κρημνου εις την θαλασσαν και απεθανον εν τοις υδασιν.
εγερθεὶς ἀνεχώρησεν εἰς τὸν οίκον αὐτοῦ. 8 Ἡ δὲ οἰχοὶ, εὐθαυμασαν καὶ εὐδοκασαν τὸν Θεὸν, ὡς εἰδοὺ τοιαῦτῃ εξουσίᾳ εἰς τοὺς ανθρώπους. 9 καὶ διὰ βαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰκεθεὶν εἰδὲν ἀνθρώπων καθήμενον εἰς τὸ τελωνίον, Μαθαίον λεγομένον, καὶ λεγεὶ πρὸς αὐτὸν· Ακολουθεὶ μοι. καὶ σηκὼθεὶς ἠκολούθησαν αὐτὸν. 10 καὶ εἴσηκαν πρὸς αὐτὸν οἱ υγίαις, καὶ εἴθαυμασαν καὶ εὔνοισαν τὸν Θεόν, ὁς ἔδωκε τοιαύτην εξουσίαν εἰς τοὺς ἀνθρώπους. 11 καὶ ἴδοντες οἱ οχλοὶ, ἔθαυμασαν καὶ ἐδοξασαν τὸν Θεόν, ὁς ἔδωκε τοιαύτην εξουσίαν εἰς τοὺς ἀνθρώπους. 12 καὶ διαβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ τελωνίον, ἰδέεν ἄνθρωπον καθημένον εἰς τὸ τελωνίον, Ματθαίον λεγομένον, καὶ λέγει πρὸς αὐτὸν· Ἀκολουθεῖ μοι. καὶ σηκὼθεις ἠκολούθησεν αὐτὸν. 13 καὶ ἶδοντες οἱ Φαρισαῖοι εἶπον πρὸς τοὺς μαθητάς αὐτοῦ· Διὰ τι ὁ Διδάσκαλος σας τρώγει μετὰ τῶν τελωνών καὶ αμαρτωλῶν; 14 καὶ εἴπας τι συνέμενοι μετὰ τῶν τελωνών καὶ αμαρτωλῶν; 15 καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· Μηπως δυνανται οἱ υἱοί τοῦ νυμφωνος να πενθωσιν, ενοσω εἰναι μετ' αὐτῶν ο νυμφιος; θελουσιν ομως εἰς μετάνοιαν, ημετερομεν αὐτοὺς. 16 καὶ ἵδοντες οἱ οχλοὶ, εἶπον πρὸς τοὺς μαθητάς αὐτοῦ· Διὰ τι οἱ Διδάσκαλος σας τρώγει μετα τῶν τελωνών καὶ αμαρτωλῶν; 17 καὶ εἶπε πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ· Δεν εχουσι χρειαν ιατρου οι υγιαινοντες, αλλ' οι πασχοντες. 18 επιστραφεις καὶ ἰδων αὐτὴν εἶπε· Θαρρει, θυγατερ· η πιστις σου σε εσωσε. Και εσωθη η γυνη απο της ωρας εκεινης. 19 καὶ ἰδου, αρχων τις ελθων προσεκυνει αυτον, λεγων οτι η θυγατηρ μου ετελευτησε προ ολιγου· αλλα ελθε και βαλε την χειρα αυτης και θελει ζησει. 20 καὶ σηκωθεις ο Ἰησους ηκολουθησεν αυτον και οι μαθηται αυτου.
εσκορπισμένοι ως προβατα μη εχοντα ποιμενα. 37Τοτε λεγει προς τους μαθητας αυτου· Ο μεν θερισμος πολυς, οι δε εργαται ολιγοι. 38παρακαλεσατε λοιπον τον κυριον του θερισμου, δια να αποστειλη εργατας εις τον θερισμον αυτου.

Chapter 10

1Και προσκαλεσας τους δωδεκα μαθητας αυτου, εδωκεν εις αυτους εξουσιαν κατα πνευματων ακαθαρτων, ωστε να εκβαλλωσιν αυτα και να θεραπευωσι πασαν νοσον και πασαν ασθενειαν.

2Τα δε ονοματα των δωδεκα αποστολων ειναι ταυτα· πρωτος Σιμων ο λεγομενος Πετρος και Ανδρεας ο αδελφος αυτου, Ιακωβος ο του Ζεβεδαιου και Ιωαννης ο αδελφος αυτου, 3Φιλιππος και Βαρθολομαιος, Θωμας και Ματθαιος ο τελωνης, Ιακωβος ο του Αλφαιου και Λεββαιος ο επονομασθεις Θαδδαιος,

4Σιμων ο Κανανιτης και ο Ιουδας ο Ισκαριωτης, οστις και παρεδωκεν αυτον.

5Τουτους τους δωδεκα απεστειλεν ο Ιησους και παρηγγειλεν εις αυτους, λεγων· Εις οδον εθνων μη υπαγητε, και εις πολιν Σαμαρειτων μη εισελθητε· 6υπαγετε δε μαλλον προς τα προβατα τα απολωλοτα του οικου Ισραηλ.

7Και υπαγοντες κηρυττετε, λεγοντες οτι επλησιασεν η βασιλεια των ουρανων.

8Ασθενουντας θεραπευετε, λεπρους καθαριζετε, νεκρους εγειρετε, δαιμονια εκβαλλετε· δωρεαν ελαβετε, δωρεαν δοτε.

9Μη εχετε χρυσον μηδε αργυρον μηδε χαλκον εις τας ζωνας σας,

10μη σακκιον δια την οδον μηδε δυο χιτωνας μηδε υποδηματα μηδε ραβδον· διοτι ο εργατης ειναι αξιος της τροφης αυτου.

11Εις οποιαν δε πολιν η κωμην εισελθητε, εξετασατε τις ειναι αξιος εν αυτη, και εκει μεινατε εωσου εξελθητε.

12Εισερχομενοι δε εις την οικιαν χαιρετησατε αυτην.

13Και εαν μεν η οικια ηναι αξια, ας ελθη η ειρηνη σας επ' αυτην· αλλ' εαν δεν ηναι αξια, η ειρηνη σας ας επιστρεψη εις εσας.

14Και οστις δεν σας δεχθη μηδε ακουση τους λογους σας, εξερχομενοι τον κονιορτον των ποδων σας.

15Αληθως σας λεγω, Ελαφροτερα θελει εισθαι η τιμωρια εν ημερα κρισεως εις την γην των Σοδομων και Γομορρων παρα εις την πολιν εκεινην.

16Ιδου, εγω σας αποστελλω ως προβατα εν μεσω λυκων· γινεσθε λοιποι φρονιμοι ως οι οφεις και απλοι ως αι περιστεραι.

17Προσεχετε δε απο των ανθρωπων· διοτι θελουσι σας παραδωσει εις συνεδρια και εν ταις συναγωγαις αυτων θελουσι σας μαστιγωσει· και ετι ενωσιν ηγεμονων και βασιλεων θελετε φερθη ενεκεν εμου προς ματρυνιας εις αυτους και εις τα εθνη.

18Οταν δε σας παραδιδωσι, μη μεριμνησητε πως η τι θελετε λαλησει· διοτι θελει σας δοθη εν εκεινη τη ωρα τι πρεπει να λαλησητε. 20Επειδή σεις δεν εισθε οι λαλουντες, αλλα το Πνευμα του Πατρος σας, το οποιον λαλει εν υμιν.
ειναι εις τον μαθητην να γεινη ως ο διδασκαλος αυτου, και ο δουλος ως ο κυριος αυτου. Εαν τον
οικοδεσποτην ωνομασαν Βεελζεβουλ, ποσω μαλλον τους οικιακους αυτου; 26 Μη φοβηθητε λοιπου
αυτους· διοτι δεν ειναι ουδεν κεκαλυμμενον, το οποιον δεν θελε ανακαλυφθη, και κρυπτον, το
οποιον δεν θελε γνωσθη. 27 Ο, τι σας λεγω εν τω σκοτει, ειπατε εν τω φωτι, και ο, τι ακουετε εις
το ωτιον, κηρυξατε επι των δωματων. 28 Και μη φοβηθητε απο των αποκτεινοντων το σωμα, την
de ψυχην μη δυναμενων να αποκτεινωσι· φοβηθει τον μαθητην του Βεελζεβουλ, καθως ο διδασκαλος
αυτου, και ο δουλος ως ο κυριος αυτου. Εαν τον επιτεθειν σας εκει, επι των δομων ποσω μαλλον τους
οικιακους αυτου; 31 Μη φοβηθετε λοιπον· διοτι δεν ειναι ουδεν κεκαλυμμενον, το οποιον δεν θελε
ανακαλυφθη, και κρυπτον, το οποιον δεν θελε γνωσθη. 32 Ο, τι σας λεγω εν τω σκοτει, ειπατε εν τω
φωτι, και ο, τι ακουετε εις το ωτιον, κηρυξατε επι των δωματων.

Chapter 11

1 Και οτε ετελειωσεν ο Ιησους διαταττων εις τους δωδεκα μαθητας αυτου, μετεβη εκειθεν δια
να διδασκη και να κηρυττη εν ταις πολεσιν αυτων. 2 Ο δε Ιωαννης, ακουσας εν τω δεσμωτηριω
ta εργα του Χριστου, επεμψε δυο των μαθητων αυτου, 3 και ειπε προς αυτους· Συ εισαι ο ερχομενος,
η αλλον προσδοκωμεν; 4 Και αποκριθεις ο Ιησους ειπε προς αυτους· Υπαγετε και απαγγειλατε προς
τον Ιωαννην ενοικοδεσποτων ποσω μαλλον τους οικιακους αυτου· 5 Τι εξηλθετε εις την ερημον να ιδητε;
αλλα τι εξηλθετε να ιδητε; ανθρωπον ενδεδυμενον μαλακα ιματια; ιδου, οι τα μαλακα φορουνται εις τος οικους
των βασιλεων ευρισκονται. 6 Αλλα τι εξηλθετε να ιδητε; προφητην; ναι, σας λεγω, και περισσοτερον προφητην.

40 Οστις δεχεται εσας εμε δεχεται, και οστις δεχεται τον αποστειλαντα με.
41 Ο δεχομενος προφητην εις ονομα προφητου μισθον προφητου θελει λαβει,
και ο δεχομενος δικαιον εις ονομα δικαιου, μισθον δικαιου θελει λαβει.
42 Και οστις ποτιση ενα των μικρων τουτων ποτηριον μονον ψυχρου υδατος εις ονομα μαθητου, αληθως σας λεγω, δεν
θελει εις τον μισθον αυτου.
γεγραμμένον· Ἰδοὺ, εγὼ ἀποστέλλω τὸν αγγελὸν μου πρὸς προσωποῦ σου, ὅστις θελεῖ κατασκευάσει τὴν ὁδὸν σου ἐμπρόσθεν σου. Ἀληθῶς σας λέγω, μεταξὺ τῶν γεννηθέντων ὑπὸ γυναικῶν δὲν ἐνέρχηται μεγαλότερος Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· πλὴν ὁ μικρότερος εἰς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν εἶναι μεγαλότερος αὐτοῦ. Ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἐως τὸν νῦν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιβεῖται, καὶ οἱ βιβεῖται ἀρπάζουσιν αὐτὴν. Ἀπὸ δε τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἰς τὸν νῦν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιβεῖται, καὶ οἱ βιβεῖται ἀρπάζουσιν αὐτὴν. Διὸ τις παντὸς οἱ προφητεῖται καὶ οἱ νομοὶ εἰς Ἰωάννου προφητεύεσθαι. Καὶ αὖ θέλητε νὰ δεχθῆτε τὸν, αὐτὸς εἰναι ὁ Ἡλίας, ὅστις ἐμελλε νὰ ελθῇ. Ὁ εχὼν ωτὰ διὰ νὰ ακουη ας ακουη. Ἀλλὰ μὲ τὶ νὰ ομοιώσω τὴν γενεὰν ταυτὴν; εἰναι ομοια μὲ παιδαρια καθημενα ἐν ταῖς αγοραίς καὶ φωναζοντα πρὸς τοὺς συντροφους αὐτῶν, καὶ λεγοντα· Αὐλὸν σας επαιξαμεν, καὶ δεν εχορευσατε, σας ηθρηνωδησαμεν, καὶ δεν εκλαυσατε. Διὸ τις παντὸς οἱ προφητεῖται καὶ οἱ νομοὶ εἰς τὸν Άνθρωπον τρωγὼν καὶ πίνων, καὶ λεγουσι· Δαιμονιον εχει. Ηλθεν ο Υιος του ανθρωπου τρωγων καὶ πινων, καὶ λεγουσιν· Ιδου, ανθρωπος φαγος καὶ οϊνοποτης, φιλος τελωνων καὶ αμαρτωλων. Και αν θελητε να δεχθητε τουτο, αυτος ειναι ο Ηλιας, οστις εμελλε να ελθη. Ο εχων ωτα δια να ακουη ας ακουη. Αλλα με τι να ομοιωσω την γενεαν ταυτην; ειναι ομοια με παιδαρια καθημενα εν ταις αγοραις και φωναζοντα προς τους συντροφους αυτων, και λεγοντα· Αυλον σας επαιξαμεν, και δεν εχορευσατε, σας ηθρηνωδησαμεν, και δεν εκλαυσατε.

Πλην σας λεγω εις την Τυρον και Σιδωνα ελαφροτερα θελει εισθαι η τιμωρια εν ημερα κρισεως παρα εις εσας. Και συ, Καπερναουμ, η υψωθεισα εως του ουρανου, θελεις καταβιβασθη εως αδου· διοτι εαν τα θαυματα τα γενομενα εν σοι εγινοντο εν Σοδομοις, ηθελον μεινει μεχρι της σημερον. Πλην σας λεγω, οτι εις την γην των Σοδομων ελαφροτερα θελει εισθαι η τιμωρια εν ημερα κρισεως παρα εις σε. Εν εκεινω τω καιρω αποκριθεις ο Ιησους ειπε· Δοξαζω σε, Πατερ, κυριε του ουρανου και της γης, οτι απεκρυψας ταυτα απο σοφων και συνετων και απεκαλυψας αυτα εις νηπια· Ναι, ω Πατερ, διοτι ουτως εγεινεν αρεστον εμπροσθεν σου. Παντα παρεδοθησαν εις εμε απο του Πατρος μου· και ουδεις γινωσκει τον Υιον ει μη ο Πατηρ· ουδε τον Πατηρα γινωσκει τις ειμη ο Υιος και εις οντινα θελει ο Υιος να αποκαλυψη αυτον. Ελθετε προς με, παντες οι κοπιωντες και πεφορτισμενοι, και εγω θελω σας αναπαυσει. Αρατε τον ζυγον μου εφ' υμας και μαθετε απ' εμου, διοτι πραος ειμαι και ταπεινος την καρδιαν, και θελετε ευρει αναπαυσιν εν ταις ψυχαις υμων· διοτι ο ζυγος μου ειναι καλος και το φορτιον μου ελαφρον.

Chapter 12

1Ἐν εἰκεινῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς διὰ τῶν σπαρτῶν εἰς σαββάτων· οἱ δὲ μαθηται αὐτοῦ επείνασαν καὶ ηρξαν νὰ αναστώσωσιν ἀσταγμα καὶ νὰ τρωγωσίν. 2Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδοντες εἰπον πρὸς αὐτον· Ἰδοὺ, οἱ μαθηται σου πραττουσιν ὁ, τι δεν συγχωρεῖται νὰ πραττῆται τὸ σαββάτον. 3Ο δὲ εἰπὲ πρὸς αὐτοὺς· Δὲν ανεγνώσατε τι εἰπράζειν αὐτὸν νὰ αναστώσητε τὸν Θεό καὶ τοὺς ἁγιά; 4πως εἰσηλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ εφαγε τοὺς ἁρτους τῆς προθεσεως, τοὺς ὑποίους δὲν ἦτο συγκεκριμένοιν εἰς αὐτὸν νὰ φαγῇ, οὔτε εἰς τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, εἰμὴ εἰς τοὺς ἱερεῖς μονοὺς; 5Ἡ δὲν ανεγνώσατε εἰς τῷ νόμῳ οτὶ εἰν τοῖς σαββάσιν οἱ ἱερεῖς βεβηλονουσι τὸ σαββάτον εἰς τῷ
ιερω και ειναι αθωοι; 6 Σας λεγω δε οτι εδω ειναι μεγαλητερος του ιερου. 7 Εαν ομως εγνωριζετε τι ειναι Ελεον θελω και σου θυσιαν, δεν θελετε καταδικασει τους αθωους. 8 Διοτι ο Υιος του ανθρωπου ειναι κυριος και του σαββατου. 9 Και μεταβας εκειθεν ηλθεν εις την συναγωγην αυτον. 10 Και ιδου, ητο ανθρωπος εχων την χειρα ξηραν· και ηρωτησαν αυτον λεγοντες· Συγχωρειται ταχα να θεραπευη τις εν τω σαββατω; δια να κατηγορησιν αυτον. 11 Ο δε ειπε προς αυτους· Τις ανθρωπος απο σας θελει εισθαι, οστις εχων προβατον εν, εαν τουτο πεση εν τω σαββατω εις λακκον, δεν θελει πιασει και σηκωσει αυτο; 12 ποσον λοιπον διαφερει ανθρωπος προβατου; ωστε συγχωρειται εν τω σαββατω να αγαθοποιη τις. 13 Τοτε λεγει προς τον ανθρωπον· Εκτεινον την χειρα σου· και εξετεινε, και αποκατεσταθη υγιης ως η αλλη. 14 Οι δε Φαρισαιοι εξελθοντες συνεβουλευθησαν κατ' αυτου, δια να απολεσωσιν αυτον. 15 Αλλ' ο Ιησους νοησας ανεχωρησεν εκειθεν· και ηκολουθησαν αυτον οχλοι πολλοι, και εθεραπευσεν αυτους παντας. 16 Και παρηγγειλεν εις αυτους αυστηρως δια να μη φανερωσωσιν αυτον, 17 δια να πληρωθη το ρηθεν δια Ησαιου του προφητου, λεγοντος· 18 Ιδου, ο δουλος μου, τον οποιον εξελεξα, ο αγαπητος μου, εις τον οποιον η ψυχη μου ευηρεστηθη· θελω θεσει το Πνευμα μου επ' αυτον, και θελει εξαγγειλει κρισιν εις τα εθνη· 19 δεν θελει αντιλογησει ουδε κραυγασει, ουδε θελει ακουσει τις την φωνην αυτου εν ταις πλατειαις. 20 Καλαμον συντετριμμενον δεν θελει θλασει και λιναριον καπνιζον δεν θελει σβεσει, εωσου εκφερη εις νικην την κρισιν· 21 και εν τω ονοματι αυτου θελουσιν ελπισει τα εθνη. 22 Τοτε εφερθη προς αυτον δαιμονιζομενος τυφλος και κωφος, και εθεραπευσεν αυτον, ωστε ο τυφλος και κωφος και ελαλει και εβλεπε. 23 Και εξεπληττοντο παντες οι οχλοι και ελεγον· Μηπως ειναι ουτος ο υιος του Δαβιδ; 24 Οι δε Φαρισαιοι ακουσαντες ειπον· Ουτος δεν εκβαλλει τα δαιμονια ειμη δια του Βεελζεβουλ, του αρχοντος των δαιμονιων. 25 Νοησας δε ο Ιησους τους διαλογισμους αυτων, ειπε προς αυτους· Πασα βασιλεια διαιρεθεισα καθ' εαυτης ερημουται, και πασα πολις η οικια διαιρεθεισα καθ' εαυτης δεν θελει σταθη. 26 Και αν ο Σατανας τον Σαταναν εκβαλλη, διηρεθη καθ' εαυτου· πως λοιπον θελει σταθη η βασιλεια αυτου; 27 Και αν εγω δια του Βεελζεβουλ εκβαλω τα δαιμονια, οι υιοι σας δια τινος εκβαλλουσι; δια τουτο αυτοι θελουσιν εισθαι κριται σας. 28 Αλλ' εαν εγω δια του Υιου του Αγιου εκβαλω τα δαιμονια, αρα εφθασεν εις εσας η βασιλεια του Θεου. 29 Η πως δυναται τις να εισελθη εις την οικιαν του δυνατου και να διαρπαση τα σκευη αυτου, εαν πρωτον δεν δεση τον δυνατον; και τοτε θελει διαρπασει την οικιαν αυτου. 30 Οστις δεν ειναι μετ' εμου ειναι κατ' εμου, και οστις δεν συναγει μετ' εμου σκορπιζει. 31 Δια τουτο σας λεγω, Πασα αμαρτια και βλασφημια θελει συγχωρηθη εις τους ανθρωπους, η κατα του Πνευματος ομως βλασφημια δεν θελει συγχωρηθη εις τους ανθρωπους· 32 και οστις ειπη λογον κατα του Υιου του ανθρωπου, θελει συγχωρηθη εις αυτον· οστις ειπη κατα του Πνευματος του Αγιου, δεν θελει συγχωρηθη εις αυτον ουτε εν τουτω τω αιωνι ουτε εν τω μελλοντι. 33 Η καμετε το δενδρον καλον, και τον καρπον αυτου καλον, και τον καρπον αυτου σαπρον· διοτι εκ του καρπου γνωριζεται το δενδρον. 34 Γεννηματα εχιδνων, πως δυνασθε να λαλητε καλα οντες πονηροι; διοτι εκ του περισσευματος της καρδιας λαλει το στομα. 35 Ο καλος ανθρωπος εκ του καλου θησαυρου της καρδιας εκβαλει τα καλα, και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου θησαυρου εκβαλει πονηρα. 36 Σας λεγω δε οτι δια παντα λογον αργον, τον οποιον ηθελον λαλησει οι
σαρκική, ο Υιος του ανθρώπου είναι καθαρός από το όνομα Ιωνά του προφήτη. 41 Διότι ως ο Ιωνάς ητο εν τη κοιλιά του κητού τρεις ημέρας και τρεις νύκτες, ουτό θελεί εισθαι ο Υιος του ανθρώπου εν τη καρδιά της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτες. 42 Ανδρείς Νινευιται θελουσί να αναστηθή εν τη κρίσει μετά της γενεάς ταυτής και θελουσί κατακρινεί αυτήν, διότι μετένοησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά, και ιδού, πλείοτερον του Ιωνά είναι εδώ. 43 Όταν δε το ακαθάρτον πνεύμα εξελθή από του ανθρώπου, διερχεται δι’ Ανυδρών τοπών και ζητεί αναπαυσίν και δεν ευρίσκει. 44 Τότε λεγεί· Ας επιστρέψω εις τον οίκον μου, οθέν εξηλθον· και ελθον ευρισκει αυτόν κενόν, σεσαρωμένον και εστολισμένον. 45 Τότε υπαγεῖ και παράλαμβανει μεθ’ εαυτού επτά αλλα πνεύματα πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικούσιεν εκεί, και γίνονται τα εσχάτα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων. 46 Ενώ δε αυτώς ελαλείεν ετί προς τον οχλό προσελθοντες οι μαθηταὶ αυτου ειπον προς αυτον· Δια τί λαλείς προς αυτούς δια παραβολων; 11 Ο δε αποκρίθηκε προς τον ειποντα τουτο προς αυτον ειπε· Τις ειναι η μητηρ μου και τινες ειναι οι αδελφοί μου; 12 Και εκτεινας την χειρα αυτου ειπεν· Ιδου η μητηρ μου και οι αδελφοί μου. 13 Διότι οστις καμη το θελημα του Πατρος μου τον εν ουρανοις, αυτος μου ειναι αδελφος και αδελφη και μητηρ.

Chapter 13

1 Εν εκείνῃ δε τη ημέρα εξελθὼν ο Ιησοῦς απὸ της οικίας εκαθήτο πλησίον της θαλάσσης· 2 και συνήχθησαν προς αυτόν οχλοί πολλοί, ωστε εμβάς εις το πλοῖον εκαθήτο, και πάς ο οχλός ιστατο επί τον αἰγιαλόν. 3 Και ελαλήσα της παραβολῆς αὐτῆς, λεγών· Ιδου, εξηλθεν ο σπείρας δια να σπειρεθή. 4 Και ενω εσπειρεν, αλλα μν επεσον παρα την οδον, και ηλθον τα πετεινα και κατεφαγον αυτα· 5 αλλα δε επεσον επι τα πετρωδη, οπου δεν ειχον γην πολλην, και ευθυς ανεφυησαν, επειδη δεν ειχον βαθος γης, 6 και οτε ανετειλεν ο ηλιος εκαυματισθησαν και επειδη δεν ειχον ριζαν εξηρανθησαν· 7 αλλα δε επεσον επι τας ακανθας, και ανεβησαν αει ακανθαι και απεπνιξαν αυτα· 8 αλλα δε επεσον επι την γην την καλην και εδιδον καρπον το μεν εκατον, το δε εξηκοντα, το δε τριακον· 9 Ο εχων ωτα δια να ακουη, ας ακουη.
καὶ ὁ, τι ἔχει θέλει αφαιρεθή απ’ αὐτοῦ. 13 Ἰδία τοῦτο λαλῶ πρὸς αὐτοὺς διὰ παραβολῶν, διότι βλέποντες δὲν βλέπουσιν καὶ ακούοντες δὲν ακουοῦσιν οὔδὲ νοοῦσι. 14 Καὶ εκπλήρωται εἰς’ αὐτῶν ἡ προφητεία τοῦ Ἡσαίου τῇ λέγουσα· Με τὴν ἀκοήν θέλετε, καὶ δὲν θέλετε εννοήσει, καὶ βλέποντες θέλετε ιδεῖ καὶ δὲν θέλετε καταλάβει. 15 Ἐπεὶ επαχυνθῆ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τοῦτον, καὶ με τὰ ωτὰ βαρεῶς ἤκουσαν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν εἰκείσαν ἡμῖν δι’ αὐτὸς τους ὀφθαλμοὺς καὶ ακούοντας μὲ τὰ ωτὰ καὶ νοσοῦσιν μὲ τὴν καρδίαν καὶ εἰποτρέψουσι, καὶ ἰατρεῦσον αὐτοὺς. 16 Ὡς οἱ οφθαλμοὶ σας λεγῶ σιὶ πολλοὶ προφηται καὶ δικαίοι επεθυμήσαν νὰ ἴδουσιν οὐδὲ νοοῦσιν, καὶ ἰδεῖν οὐδὲ νοοῦσιν μὲ τὶς οφθαλμοὺς καὶ ἰατρεύσειν αὐτοὺς. 17 Εἰς τὴν προφητείαν τοῦ Ἡσαίου τῇ λέγουσα· Με τὴν ακοήν θελείτε ακούσει καὶ δὲν θελείτε εννοήσει, καὶ βλεπόντες θελείτε ιδεῖ καὶ δὲν θελείτε καταλάβει. 18 Διὸτι εὐπληροῦται εἰς αὐτῶν ἡ προφητεία τοῦ Ἡσαίου τῇ λέγουσα· Με τὴν ακοήν θελείτε ακούσει καὶ δὲν θελείτε εννοήσει, καὶ βλεπόντες θελείτε ιδεῖ καὶ δὲν θελείτε καταλάβει· ἐπεὶ δὲν οἱ ὀφθαλμοὶ εἰμι κακάριοι, διὸτι βλέπουσιν, καὶ τὰ μὲ τὰ ὀφθαλμοὺς καὶ νοσοῦσιν μὲ τὴν καρδίαν καὶ εἰποτρέψουσιν, καὶ ἰατρεῦσον αὐτοὺς.

19 ὡς λαλῶ πρὸς αὐτοὺς διὰ παραβολῶν, διότι βλεπόντες δὲν βλεπουσιν καὶ ακουοντες δὲν ακουουσιν ουδὲ νοουσιν. 20 �弢 τὸν λογὸν τῆς βασιλείας καὶ μη νοουντος ερχεται ο πονηρος και αρπαζει το ἑσπαρμενον ἐν τῇ καρδιᾳ αὐτου· οὗτος εἶναι ο σπαρθεις παρὰ τῇ ὁδῷ. 21 Ο δὲ επι τὰ πετρωδὴ σπαρθεῖς, οὗτος εἶναι ο ακουων τὸν λόγον καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς δεχομενος αὐτὸν· 22 δεν ομως ριζαν εν εαυτω αλλ᾽ ειναι προσκαιρος, οταν δε γεινη θλιψις η διωγμος δια τὸν λογον, ευθυς σκανδαλιζεται. 23 Ο δὲ σπαρθεις επὶ τῆν γῆν τὴν καλὴν, οὗτος εἶναι ο ακουων τὸν λόγον καὶ νοων· ὁστὶς και καρποφορει καὶ καμνει ο μεν εκατον, ο δε εξηκον, ο δε τριακον.
Ο σπειρων τον καλον σπορον ειναι ο Υιος του ανθρωπου· 38ο δε αγρος ειναι ο κοσμος· ο δε καλος σπορος, ουτοι ειναι οι υιοι της βασιλειας· τα δε ζιζανια ειναι οι υιοι του πονηρος· 39ο δε εχθρος, ουτοι ειναι οι αγγελοι. 40Καθως λοιπον συλλεγονται τα ζιζανια και κατακαιονται εν πυρι, ουτω θελει εισθαι εν τη συντελεια του αιωνος τουτου. 41Οι δε θερισται ειναι οι αγγελοι.

Καθως λοιπον συλλεγονται τα ζιζανια και κατακαιονται εν πυρι, ουτω θελει εισθαι εν τη συντελεια του αιωνος τουτου. 41Θελει αποστειλει ο Υιος του ανθρωπου τους αγγελους αυτου, και θελουσι συλλεξει εκ της βασιλειας αυτου παντα τα σκανδαλα και τους πραττοντας την ανομιαν, 42και θελουσι ριψει αυτους εις την καμινον του πυρος· εκει θελει εισθαι ο κλαυθμος και ο τριγμος των οδοντων. 43Τοτε οι δικαιοι θελουσιν εκλαμψει ως ο ηλιος εν τη βασιλεια του Πατρος αυτων. Ο εχων ωτα δια να ακουη ας ακουη.

Παλιν ομοια ειναι η βασιλεια των ουρανων με θησαυρον κεκρυμμενον εν τω αγρω, τον οποιον ευρων ανθρωπος εκρυψε, και απο της χαρας αυτου υπαγει και πωλει παντα οσα εχει και αγοραζει τον αγρον εκεινον. 45Παλιν ομοια ειναι η βασιλεια των ουρανων με ανθρωπον εμπορον ζητουντα καλους μαργαριτας· 46οστις ευρων ενα πολυτιμον μαργαριτην, υπηγε και επωλησε παντα οσα ειχε και ηγορασεν αυτον. 47Παλιν ομοια ειναι η βασιλεια των ουρανων με δικτυον, το οποιον ερριφθη εις την θαλασσαν και συνηγαγεν απο παντος ειδους· 48το οποιον, αφου εγεμισθη, ανεβιβασαν επι τον αιγιαλον και καθησαντες συνελεξαν τα καλα εις αγγεια, τα δε αχρεια ερριψαν εξω. 49Ουτω θελει εισθαι εν τη συντελεια του αιωνος. Θελουσιν εξελθει οι αγγελοι και θελουσι αποχωρισει τους πονηρους εκ μεσου των δικαιων, 50και θελουσι ριψει αυτους εις την καμινον του πυρος· εκει θελει εισθαι ο κλαυθμος και ο τριγμος των οδοντων.

Λεγει προς αυτους ο Ιησους· Ενοησατε ταυτα παντα; Λεγουσι προς αυτον· Ναι, Κυριε. 52Ο δε ειπε προς αυτους· Δια τουτο πας γραμματευς, μαθητευθεις εις τα περι της βασιλειας των ουρανων, ειναι ομοιος με ανθρωπον οικοδεσποτην, οστις εκβαλλει εκ του θησαυρου αυτου νεα και παλαια.

Και αφου ετελειωσεν ο Ιησους τας παραβολας ταυτας, ανεχωρησεν εκειθεν, 54και ελθων εις την πατριδα αυτου, εδιδασκεν αυτους εν τη συναγωγη αυτων, ωστε εξεπληττοντο και ελεγον· Ποθεν εις τουτον η σοφια αυτη και αι δυναμεις; δεν ειναι ουτος ο υιος του τεκτονος; η μητηρ αυτου δεν λεγεται Μαριαμ, και οι αδελφοι αυτου Ιακωβος και Ιωσης και Σιμων και Ιουδας; και αι αδελφαι αυτου δεν ειναι πασαι παρ' ημιν; ποθεν λοιπον εις τουτον ταυτα παντα; 57Και εσκανδαλιζοντο εν αυτω. Ο δε Ιησους ειπε προς αυτους· Δεν ειναι προφητης ανευ τιμης ειμη εν τη πατριδι αυτου και εν τη οικια αυτου. 58Και δεν εκαμεν εκει πολλα θαυματα δια την απιστια αυτων.

Chapter 14

1Κατ' εκεινον τον καιρον ηκουσεν Ηρωδης ο τετραρχης την φημην του Ιησου· 2και ειπε προς τους δουλους αυτου· Ουτος ειναι Ιωαννης ο Βαπτιστης· αυτος ηγερθη απο των νεκρων, και δια τουτο ενεργουσιν αι δυναμεις εν αυτω. 3Διοτι ο Ηρωδης συλλαβων τον Ιωαννην εδεσεν αυτον και εβαλεν εν φυλακη δια Ηρωδιαδα την γυναικα Φιλιππου του αδελφου αυτου. 4Διοτι ελεγε προς αυτον· Ουτος ειναι Ιωαννης· δεν ειναι ηγερθης απο των νεκρων, και δια τουτο ενεργουσιν αι δυναμεις εν αυτω. 5Αυτος ηγερθη απο των νεκρων, και δια τουτο ενεργουσιν αι δυναμεις εν αυτω. 6Αυτος ηγερθη απο των νεκρων, και δια τουτο ενεργουσιν αι δυναμεις εν αυτω. 7Αυτος ηγερθη απο των νεκρων, και δια τουτο ενεργουσιν αι δυναμεις εν αυτω. 8Αυτος ηγερθη απο των νεκρων, και δια τουτο ενεργουσιν αι δυναμεις εν αυτω.
αυτον εφοβηθη τον οχλον, διοτι ειχον αυτον ως προφητην. 6Οτε δε ετελουντο τα γενεθλια του Ηρωδου, εχορευσεν η θυγατηρ της Ηρωδιαδος εν τω μεσω και ηρεσεν εις τον Ηρωδην. 7Και ελυσεν ο βασιλευς, δια τους ορκους αυτους και τους συγκαθημενους προσεταξε να δοθη, 8και εφερθη η κεφαλη αυτου επι πινακι και εφερεν αυτην τον Ιησουν εις τον ιωναν πλησιν του βασιλεου. 9Και μετα της θυρας αυτης, και καταποντιζηται και αρχισας να καταρακτηθη ο ανεμος εφοβηθη. 10Ελαλησε προς αυτους ο Ιησους εις τον αστραγαλον, αρχισας να καταρακτηθη. 11Και εφοβηθη η κεφαλη αυτου επι πινακι και εδοθη εις τον ιωναν πλησιν του βασιλεου. 12Και καταποντιζηται εις τον αστραγαλον, εφοβηθη, και απεθανεν εις τον ιωναν πλησιν του βασιλεου.
Chapter 15

1 Τότε προσέρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν οἱ ἀπὸ Ἰεροσολύμων γραμματεῖς καὶ Φαρίσαιοι, λεγοντες·
2 Διὰ τι οἱ μαθηταὶ σου παραβαινοῦσιν τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; διοτι δὲν νιπτονται τὰς
χεῖρας αὐτῶν στὰν τρώγωσιν αρτὸν. 3 Ὅς παρακρίθης εἰπε πρὸς αὐτοὺς· Διὰ τι καὶ σεὶς παραβαίνετε
τὴν εντολὴν τοῦ Θεοῦ; διὸ τι καὶ σεῖς παραβαίνετε τὴν παραδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; 4 Διὸ τι ο Θεός προσέταξε, λεγων· Τιμά τον πατέρα
καὶ τὴν μητέρα· καὶ, Ο κακολογων πατέρα η μητέρα εξαπαντος να θανατονται· 5 σεῖς ομοι
λέγετε· Ὅστις εἰπὶ πρὸς τὸν πατέρα η πρὸς τὴν μητέρα, Δωρον εἰναι ο, τι ηθελεως εξ εμου, αρκεῖ,
καὶ δυναται να μη τιμηση τὴν εντολὴν τοῦ Θεοῦ· 6 καὶ ηκυρωσατε τὴν
παραδοσιν των πρεσβυτερων. 7 Υποκριται, καλως προεφητευσε περι υμων ο Ησαιας,
λεγων· 8 Ο λαος ουτος με πλησιαζει με το στομα αυτων καὶ τα χειλη με τιμα, η δε καρδια αυτων
μακραν απεχει απ' εμου. 9 Εις ματην δε με σεβονται, διδασκοντες διδασκαλιας, ενταλματα
ανθρωπων. 10 Και προσκαλεσας τον οχλον, ειπε προς αυτους· Ακουετε και νοειτε.
11 Δεν μολυνει
tον ανθρωπον το εισερχομεν εις το στομα, αλλα το εξερχομεν εκ του στοματος τουτο μολυνει
τον ανθρωπον. 12 Τοτε προσελθοντες οι μαθηται αυτου, ειπον προς αυτον· Εξηγησον εις ημας την παραβολην ταυτην.
13 Ο δε αποκριθεις ειπε· Πασα φυτεια, την οποιαν
dεν εφυτευσεν ο Πατηρ μου ο ουρανιος, θελει εκριζωθη. 14 Αφησατε αυτους· ειναι οδηγοι τυφλοι
τυφλων· τυφλος δε τυφλον εαν οδηγη, αμφοτεροι εις βοθρον θελουσι πεσει. 15 Αποκριθεις δε ο
Πετρος ειπε προς αυτον· Εξηγησον εις ημας την παραβολην ταυτην.
16 Και ο Ιησους ειπεν· Ετι και
σεις ασυνετοι εισθε; 17 Δεν εννοειτε ετι οτι παν το εισερχομεν εις το στομα καταβαινει εις την
cοιλιαν και εκβαλλεται εις αφεδρωνα; 18 Τα δε εξερχομενα εκ του στοματος εκ της καρδιας
εξερχονται, και εκεινα μολυνουσι τον ανθρωπον. 19 Διοτι εκ της καρδιας εξερχονται διαλογισμοι
πονηροι, φονοι, μοιχειαι, πορνειαι, κλοπαι, ψευδομαρτυριαι, βλασφημιαι. 20 Ταυτα ειναι τα
μολυνοντα τον ανθρωπον· το δε να φαγη τις με ανιπτους χειρας δεν μολυνει τον ανθρωπον.
21 Και εξελθων εκειθεν ο Ιησους ανεχωρησεν εις τα μερη Τυρου και Σιδωνος. 22 Και ιδου, γυνη
Χαναναια, εξελθουσα απο των οριων εκεινων, εκραυγασε προς αυτον λεγουσα· Ελεησον με, Κυριε,
υιε του Δαβιδ· η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται. 23 Ο δε δεν απεκριθη προς αυτην λογον. Και
προσελθοντες οι μαθηται αυτου, παρεκαλουν αυτον, λεγοντες· Απολυσον αυτην, διοτι κραζει
οπισθεν ημων. 24 Ο δε αποκριθεις ειπε· Δεν απεσταλην ειμη εις τα προβατα τα απολωλοτα του
οικου Ισραηλ. 25 Η δε ελθουσα προσεκυνει αυτον, λεγουσα· Κυριε, βοηθει μοι. 26 Ο δε αποκριθεις
ειπε· Δεν ειναι καλον να λαβη τις τον αρτον των τεκνων και να ριψη εις τα κυναρια. 27 Η δε ειπε·
Ναι, Κυριε· αλλα και τα κυναρια τρωγουσιν απο των ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης
tων κυριων αυτων. 28 Τοτε αποκριθεις ο Ιησους ειπε συς αυτην· Ω γυναι, μεγαλη σου η πιστις·
ας γεινη εις σε ως θελεις. Και ιατρευθη η θυγατηρ αυτης απο της ωρας εκεινης.
29 Και μεταβας
eκειθεν ο Ιησους, ηλθε παρα την θαλασσαν της Γαλιλαιας, και αναβας εις το ορος εκαθητο εκει.
30 Και ηλθον προς αυτον οχλοι πολλοι εχοντες μεθ' εαυτων χωλους, τυφλους, κωφους, κουλλους
και αλλους πολλους· και ερριψαν αυτους εις τους ποδας του Ιησου, και εθεραπευσεν αυτους.
31 ωστε οι σχολι εθαυμασαν βλεποντες κωφους λαλουντας, κουλλους υγιεις, χωλους περιπατουντας.
και τυφλους βλεποντας· και εδοξασαν τον Θεον του Ισραηλ. 32Ο δε Ιησους, προσκαλεσας τους μαθητας αυτου, ειπε· Σπλαγχνιζομαι δια τον οχλον, διοτι τρεις ηδη ημερας μενουσι πλησιον μου και δεν εχουσι τι να φαγωσι· και να απολογουσι αυτους νηστεις δεν θελω, μηποτε αποκαμωσι καθ' οδον. 33Και λεγουσι προς αυτου· Ποιος εις την ερημια αρτοι τοσοι; 34Και λεγει προς αυτους· Ποσους αρτους εχετε; οι δε ειπον· Επτα, και ολιγα οψαρια. 35Και προσεταξε τους οχλους να καθησωσιν επι την γην. 36Και λαβων τους επτα αρτους και τα οψαρια, αφου ευχαριστησεν, εκοπσε και εδωκεν εις τους μαθητας αυτου, 37και εφαγον παντες και εχορτασθησαν, και εσηκωσαν το περισσευμα των κλασματων επτα σπυριδας πληρεις· 38οι δε τρωγοντες ησαν τετρακισχιλιοι ανδρες εκτος γυναικων και παιδιων. 39Αφου δε απελυσε τους οχλους, εισηλθεν εις το πλοιον και ηλθεν εις τα ορια Μαγδαλα.

Chapter 16

1Και προσελθοντες οι Φαρισαιοι και οι Σαδδουκαιοι, πειραζοντες αυτον εζητησαν να δειξη εις αυτους σημειον εκ του ουρανου. 2Ο δε αποκριθεις ειπε προς αυτους· Οταν γεινη εσπερα, λεγετε· Καλωσυνη· διοτι κοκκινιζει ο ουρανος· 3και το πρωι· Σημερον χειμων· διοτι κοκκινιζει σκυθρωπαζων ο ουρανος. Υποκριται, το μεν προσωπον του ουρανου εξευρετε να διακρινητε, τα δε σημεια των καιρων δεν δυνασθε; 4Γενεα πονηρα και μοιχαλις σημειον ζητει, και σημειον δεν θελει δοθη εις αυτην ειμη το σημειον Ιωνα του προφητου. Και αφησας αυτους ανεχωρησε. 5Και ελθοντες οι μαθηται αυτου εις το περαν, ελησμονησαν να λαβωσιν αρτους. 6Ο δε Ιησους ειπε προς αυτους· Βλεπετε και προσεχετε απο της ζυμης των Φαρισαιων και Σαδδουκαιων. 7Και εκεινοι διελογιζοντο εν εαυτοις, λεγοντες οτι αρτους δεν ελαβομεν. 8Νοησας δε ο Ιησους, ειπε προς αυτους· Τι διαλογιζεσθε εν εαυτοις, ολιγοπιστοι, οτι αρτους δεν ελαβετε; 9ετι δεν καταλαμβανετε, ουδε ενθυμεισθε τους πεντε αρτους των πεντακισχιλιων και ποσους κοφινους ελαβετε; 10ουδε τους επτα αρτους των τετρακισχιλιων και ποσας σπυριδας ελαβετε; 11πως δεν καταλαμβανετε οτι περι αρτου δεν σας ειπον να προσεχητε απο της ζυμης των Φαρισαιων και Σαδδουκαιων; 12Τοτε ενοησαν, οτι δεν ειπε να προσεχωσιν απο της ζυμης του αρτου, αλλ' απο της διδαχης των Φαρισαιων και Σαδδουκαιων. 13Οτε δε ηλθεν ο Ιησους εις τα μερη της Καισαρειας της Φιλιππου, ηρωτα τους μαθητας αυτου, λεγων· Τινα με λεγουσιν οι ανθρωποι οτι ειμαι ο Υιος του ζωντος Θεου; 14Οι δε ειπον· Αλλοι μεν Ιωαννην τον Βαπτιστην, αλλοι δε Ηλιαν και αλλοι Ιερεμιαν· 15Λεγει προς αυτους· Αλλα σεις τινα με λεγετε οτι ειμαι; 16Και αποκριθεις ο Σιμων Πετρος ειπε· Συ εισαι ο Χριστος ο Υιος του Θεου του ζωντος. 17Και αποκριθεις ο Ιησους ειπε προς αυτους· Μακαριους εισαι, Σιμων, υιε του Ιωαν, διοτι αιμα δεν σοι απεκαλυψε τοτε, αλλ' ο Πατηρ μου ο εν τοις ουρανοις. 18Και δε λεγει προς αυτους· Πατηρ μου ο εν τοις ουρανοις εξω του Ισραηλ. 19Αφου δε ελησμονησαν επι τους ουρανοις, και πυλαι αδου δεν θελουσιν ισχυσει κατ' αυτης. 20Και θελω σοι δωσει τα κλειδια της βασιλειας των ουρανων, και ο, τι εαν δεσης επι
της γης, θέλει εισθαί δεδεμένον εν τοις ουρανοίς, καὶ ο, τι εαν λυσής επι της γης, θέλει εισθαί λελυμένον εν τοις ουρανοίς. 20Τοτε παρηγγείλειν εις τους μαθητὰς αυτοῦ να μη εἰπωσι πρὸς μηδένα στις αυτος εἰναι Ἰησοὺς ο Χριστος. 21Απο τοτε ηρχθην εἰς τους μαθητὰς αυτοῦ πρὸς τοποθετηθην και να πάθη πολλά απο των πρεσβυτερῶν και αρχιερέων και γραμματέων, και να βαναυσθή, και την τριτήν ημεράν να αναστήθη. 22Και παραλαβὼν αυτὸν ο Πέτρος κατ’ ἱδιαν ἤρθη εἰπτίμαν τον Ιησούς, λέγων· Γενοῦ ἱλεως εἰς σεαυτόν, Κύριε· δεν θελεῖ γεινὲι τοτε εἰς σε.

25Ακολουθήσεις τοις ἤλιους κατα την ἀνθρωποκόπον τοῦ Ἰησοῦ κατα την βασιλεία

Chapter 17
1Καὶ μεθ’ ἡμέρας εξ παραλαμβάνει Ιησοῦς τον Πέτρον καὶ Ιακώβον καὶ Ιωάννην τον αδελφὸν αὐτοῦ καὶ αναβιβάζει αὐτοὺς εἰς οροῦς υψηλοῖς κατ’ ἱδιαν· 2καὶ μεταμορφώθη εἰς αὐτοὺς καὶ εἶχε προς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ να μη εἰπωσι πρὸς μηδενα οτι αυτος ειναι Ιησους ο Χριστος. 21Απο τοτε ηρχησεν ο Ιησους να δεικνυει εις τους μαθητας αυτου οτι πρεπει να υπαγη εις Ιεροσολυμα και να παθη πολλα απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων, και να βαναυσθη, και την τριτην ημεραν να αναστηθη. 22Και παραλαβων αυτον ο Πετρος κατ’ ιδιαν ηρχησε να επιτιμα αυτον, λεγων· Γενου ιλεως εις σεαυτον, Κυριε· δεν θελει γεινει τουτο εις σε.

23Εκεινος δε στραφης ειπε προς τον Πετρον· Υπαγε οπισω μου, Σατανα· σκανδαλον μου εισαι· διοτι δεν φρονεις τα του Θεου, αλλα τα των ανθρωπων.

24Τοτε ο Ιησους ειπε προς τους μαθητας αυτου· Εαν τις θελη να ελθη οπισω μου, ας απαρνηθη εαυτον και ας σηκωση τον σταυρον αυτου και ας με ακολουθη.

25Διοτι οστις θελει να σωση την ζωην αυτου, θελει απολεσει αυτην· και οστις απολεση την ζωην αυτου ενεκεν εμου, θελει ευρει αυτην. 26Επειδη τι ωφελειται ανθρωπος εαν τον κοσμον ολον κερδηση, την δε ψυχην αυτου ζημιωθη; η τι θελει δωσει ανθρωπος εις ανταλλαγην της ψυχης αυτου; 27Διοτι μελλει ο Υιος του ανθρωπου να ελθη εν τη δοξη του Πατρος αυτου μετα των αγγελων αυτου, και τοτε θελει αποδωσει εις εκαστον κατα την πραξιν αυτου.

28Αληθως σας λεγω, ειναι τινες των εδω ισταμενων, οιτινες δεν θελουσι γευθη θανατον, εωσου ιδωσι τον Υιον του ανθρωπου ερχομενον εν τη βασιλεια αυτου.
ελεησον μου τον υιον, διοτι σεληνιαζεται και κακως πασχει· διοτι πολλακις πιπτει εις το πυρ και πολλακις εις το υδωρ. \( ^{16} \) Και εφερα αυτον προς τους μαθητας σου, ἀλλα δεν ἡδυνηθησαν να θεραπευσωσιν αυτον. \( ^{17} \) Ἀποκριθεις δε ο Ιησους ειπεν· Ω γενεα απιστος και διεστραμμενη, εως ποτε θελω εισθαι μεθ' υμων; εως ποτε θελω υποφερει υμας; υποφερει μοι αυτων εδω. \( ^{18} \) Και επετιμησεν αυτον ο Ιησους, και εξηλθεν απ' αυτου το δαιμονιον και εθεραπευθη το παιδιον απο της ωρας εκεινης. \( ^{19} \) Τοτε προσηλθοντες οι μαθηται προς τον Ιησουν κατ' ιδιαν, ειπον· Δια τις δεν εδωθαν να θεραπευσωσιν αυτον. \( ^{20} \) Αποκριθεις δε ο Ιησους ειπεν· Ω γενεα απιστος και διεστραμμενη, εως ποτε θελω εισθαι μεθ' υμων; εως ποτε θελω υποφερει υμας; φερετε μοι αυτον εδω. \( ^{21} \) Και επετιμησεν αυτον ο Ιησους, και εξηλθεν απ' αυτου το δαιμονιον και εθεραπευθη το παιδιον απο της ωρας εκεινης. \( ^{22} \) Τοτε προσηλθοντες οι μαθηται προς τον Ιησουν κατ' ιδιαν, ειπον· Δια τις δεν εδωθαν να θεραπευσωσιν αυτον. \( ^{23} \) Ο δε Ιησους ειπε προς αυτους· Δια την απιστιαν σας. Διοτι αληθως σας λεγω, Εαν εχητε πιστιν ως κοκκον σιναπεως, θελετε ειπει προς το ορος τουτο, Μεταβηθι εντευθεν εκει, και θελει μεταβη· και δεν θελει εισθαι ουδεν αδυνατον εις εσας. \\

**Chapter 18**

1. Εν εκεινη τη ωρα ἠλθον οι μαθηται προς τον Ιησουν, λεγοντες· Τις αρα ειναι μεγαλητερος εν τη βασιλεια των ουρανων; 2. Και προσκαλεσας ο Ιησους παιδιον, εστησεν αυτο εν τω μεσω αυτων και ειπεν· Αληθως σας λεγω, εαν δεν επιστρεψητε και γεινητε ως τα παιδια, δεν θελετε εισελθει εις την βασιλειαν των ουρανων. 3. Οστις λοιπον ταπεινωση εαυτον ως το παιδιον, ουτος ειναι ο μεγαλητερος εν τη βασιλεια των ουρανων. 4. Οστις δεχθη εν τοιουτον παιδιον εις το ονομα μου, εμε δεχεται· 5. Οστις δεχεται ενα των μικρων τουτων των πιστευοντων εις εμε, συμφερει εις αυτον να κρεμασθη μυλου πετρα επι τον τραχηλον αυτου και να καταποντισθη εις το πελαγος της θαλασσης. 6. Ουαι εις τον κοσμον δια τα σκανδαλα· διοτι ειναι αναγκη να ελθωσι τα σκανδαλα· πλην ουαι εις τον ανθρωπον εκεινον, δια του οποιου το σκανδαλον ερχεται. 7. Και εαν η χειρ σου η ο πους σου σε σκανδαλιζη, εκκοψον αυτο και ριψον απο σου· καλητερον σοι ειναι να εισελθης εις την ζωην χωλος η κουλλος, παρα εχων δυο χειρας η δυο ποδας να ριφθης εις το πυρ αιωνιον. 8. Και εαν η οφθαλμος σου σε σκανδαλιζη, εκβαλε αυτο και ριψον απο σου· καλητερον σοι ειναι να εισελθης εις την ζωην χωλος η κουλλος, παρα εχων δυο οφθαλμους να ριφθης εις την γεενναν του πυρος. 9. Προσεχετε μη καταφρονησητε ενα των μικρων τουτων· διοτι σας...
λέγω οτι οι αγγελοι αυτων εν τοις ουρανοις διαπανος βλεπουσι το προσωπον του Πατρος μου του εν ουρανοις. 11Επειδη ο Υιος του ανθρωπου ηλθε δια να σωση το απολωλος. 12Τι σας φαινεται; εαν ανθρωπος τις εχει εκατον προβατα και πλανηθη εν εξ αυτων, δεν αφινει τα ενενηκον ενενα και υπαγων επι τα ορη, ζητει το πλανωμενον; 13Και εαν συμβη να ευρη αυτο, αληθως σας λεγω οτι χαιρε δι' αυτο μαλλον παρα δια τα ενενηκον εννεα τα μη πεπλανημενα. 14Ουτω δεν ειναι θελημα εμπροσθεν του Πατρος σας του εν ουρανοις να απολεσθη εις των μικρων τουτων. 15Εαν δε αμαρτηση εις σε ο αδελφος σου, υπαγε και ελεγξον αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου· εαν σου ακουση, εκερδησας τον αδελφον σου; 16Εαν ημοις δεν ακουση, παραλαβε μετα σου ετι ενα η δυο, δια να βεβαιωθη πας λογος επι σποντων δυο μαρτυρων η τριων. 17Και εαν παρακουση αυτον, ειπε τουτο προς την εκκλησιαν· αλλ' εαν και της εκκλησιας παρακουση, ας ειναι εις σε ως ο εθνικος και ο τελωνης. 18Αληθως σας λεγω, οσα εαν δεσητε επι της γης, θελουσιν εισθαι δεδεμενα εν τω ουρανω, και οσα εαν λοιπη της γης, θελουσιν εισθαι λελυμενα εν τω ουρανω. 19Παλιν σας λεγω οτι εαν δυο απο σας συμφωνησωσιν επι της γης περι παντος πραγματος, περι του οποιου ηθελον καμει αιτησιν, θελει γεινει εις αυτους παρα του Πατρος μου του εν ουρανοις. 20Διοτι οπου ειναι δυο η τρεις συνηγμενοι εις το ονομα μου, εκει ειμαι εγω εν τω μεσω αυτων.

1092

Anonymous Greek Bible (Modern)
Και οτε ετελείωσεν ο Ιησούς τους λόγους τουτούς, ανεχωρήσεν από της Γαλιλαίας και ηλθεν εἰς τὰ ὀριά τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδανοῦ. Καὶ ηκολούθησαν αὐτὸν οχλοὶ πολλοὶ, καὶ εὐθεραπευόμενοι αὐτοὺς εἰκεν. Καὶ ἠλθεν εἰς τα ορια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδανοῦ. Καὶ ηκολούθησαν αὐτὸν οχλοὶ πολλοὶ, καὶ εὐθεραπευσεν αὐτούς εκεῖ. Καὶ ἠλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι, πειραζόμενοι αὐτὸν καὶ λεγοντες πρὸς αὐτὸν· Δια τι λοιπόν ο Μωυσῆς προσέταξε να δώση εγγραφον διαζυγιου και να χωρισθη αυτην; 8 Λέγει πρὸς αὐτούς· Διὸτι ο Μωυσῆς δια τὴν σκληροκαρδιαν σας συνεχωρήσεν εἰς εσάς να χωριζησθε τας γυναικας σας· απ' αρχης ομως δεν εγεινεν ουτω. 9 Σας λέγω δε οτι οστις χωρισθη την γυναικα αυτου εκτος δια πορνειαν και νυμφευθη αλλην, γινεται μοιχος· και οστις νυμφευθη γυναικα κεχωρισμενην, γινεται μοιχος. 10 Λέγουσι πρὸς αὐτούς· Δια τι λοιπόν ο Μωυσῆς προσεταξε να δωση εγγραφον διαζυγιου και να χωρισθη αυτην; 11 Λέγει πρὸς αὐτούς· Δια τι λοιπόν ο Μωυσῆς προσεταξε να δωση εγγραφον διαζυγιου και να χωρισθη αυτην; 12 Δια τι λοιπόν ο Μωυσῆς προσεταξε να δωση εγγραφον διαζυγιου και να χωρισθη αυτην; 13 Τοτε εφερθησαν προς αὐτόν παιδια, δια να επιθεση τας χειρας επ’ αυτα και να ευχηθη· οι δε μαθηται επεπληξαν αυτα. 14 Πλην ο Ιησους ειπεν· Αφησατε τα παιδια και μη εμποδιζετε αυτα να ελθωσι προς εμε· δια των τοιουτων ειναι η βασιλεια των ουρανων. 15 Και αφου επεθηκεν επ’ αυτα τας χειρας, ανεχωρησεν εκειθεν.

Chapter 19

1 Καὶ οτε ετελείωσεν ὁ Ιησοῦς τοὺς λόγους τουτούς, ἀνεχωρήσατο ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἤλθεν εἰς τὰ ὀριά τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδανοῦ. 2 Καὶ κνηλοῦθησαν αὐτὸν σχὸλοι πολλοὶ, καὶ εὐθεραπευόμενοι αὐτοὺς εἰκεν. 3 Καὶ ἠλθεν πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι, πειραζόμενοι αὐτὸν καὶ λεγοντες πρὸς αὐτὸν· Δια τι λοιπόν ο Μωυσῆς προσεταξε να δωση εγγραφον διαζυγιου και να χωρισθη αυτην; 4 Ο δε αποκρίθησε εἰπε πρὸς αὐτοὺς· Δεν ανεγνωσατε ὅτι ο πλασας απ' αρχης αρσεν καὶ θηλυ επλασεν αὐτοὺς, και εἰπεν, Εὐκολωτέρον εἰναι να περαση καμηλος δια τρυπηματος βελονης παρα πλουσιος να εισελθη εις την βασιλειαν του Θεου. 5 Και αφου επεθηκεν επ’ αυτα τας χειρας, ανεχωρησεν εκειθεν.
δε Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτοὺς· Ἀλήθως σας λέγω ὅτι σείς οἱ ακολουθήσαντες μοί, εν τῇ παλιγγένεσια, ὅταν καθῆση ὁ Υἱὸς τοῦ ἄνθρωπον επὶ τὸν θρόνον τῆς δόξης αὐτοῦ, θέλετε καθῆσαι καὶ σείς εἰπὶ διώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς διώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 29 Καὶ πᾶς σῶτις αἵρηκεν οἰκίας η ἄδελφος η πατέρα η μητέρα η γυναῖκα η τεκνὰ η ἁγίας ἐνεκὼν τοῦ οἴκου τοῦ Πατρὸς, εὐκατοντάπλοιον θελεῖ ναὶκίσει καὶ ζωὴν αἰώνιον θελεῖ κληρονομῆσαι. 30 Πολλοὶ ομοί πρῶτοι θέλουσιν εἰσδοθεὶς σακοῦ καὶ εἰσδοθεὶς πρῶτοι.

Chapter 20

1 Διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἶναι ὁμοία ἡνίκα ἀνθρώπων ὁπερεότηται, οὕτως ἔξελθεν αμα τῷ πρῷ διὰ να μισθωθῇ ἐργάτῃ διὰ τὸν ἀμπελὼν αὐτοῦ. 2 ἀφ᾿ ὧν ἐξηλίου ἀμα τῷ πρῷ διὰ να μισθωθῇ ἐργάτῃ διὰ τὸν αμπελὼν αὐτοῦ. 3 Καὶ ἐξελθὼν περὶ τὴν τρίτην ὥραν, ἔδεικνυ τῶν ἐργατῶν πρὸς τὴν ἡμέραν, ἀπεστέλλεν αὐτοὺς εἰς τὸν αμπελῶνα αὐτοῦ. 4 Καὶ πρὸς ἐκεῖνους εἶπεν· Ὑπαγετε καὶ σεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὁ, τί εῖναι δικαῖον θελεί σας δοθῇ. Καὶ ἐκεῖνοι ὑπηγον. 5 Παλιν ἐξελθὼν περὶ τὴν τρίτην ὥραν ἔδεικνυ τῶν ἐργατῶν πρὸς τὴν ἡμέραν, ἀπεστέλλεν αὐτοὺς εἰς τὸν αμπελῶνα αὐτοῦ. 6 Καὶ ἐλθὼν περὶ τὴν ἕξμιαν ἑξήνευσαν εἰς τὸν αμπελῶνα αὐτοῦ. 7 Λεγοντες εἰς τὸν αμπελῶνα αὐτοῦ· Διότι οὐδεὶς εἶπεν· Ὁ θέλει δικαίον δοθῆναι σας. Καὶ ἐκεῖνοι ὑπηγον. 8 Ἀφ᾿ ὧν ἐγείνειν εἰς τὴν ἐσπέραν, λέγει ὁ κυρίος τοῦ αμπελῶνος πρὸς τὸν ἐπιτροπὸν αὐτοῦ· Καλεσον τοὺς ἐργατας καὶ ἀπόδοσιν εἰς αὐτοὺς τὸν μισθὸν, ἀρχίσας απὸ τῶν ἐσχατῶν ἕως τῶν πρῶτων. 9 Καὶ ἐλθὼν τὸ τὸν ἑξήνην ἑξήπτευσαν ἐν δηναρίῳ, καὶ ἑξήτευσαν διὰ τὸν αμπελῶνα αὐτοῦ καὶ ἔδοκεν ἐν αὐτῷ αμα τῷ πρῷ διὰ να μισθωθῇ ἐργάτῃ διὰ τὸν αμπελῶνα αὐτοῦ. 10 Ἀφ᾿ ὧν ἐγείνειν εἰς τὴν ἐσπέραν, λέγει ὁ κυρίος τοῦ αμπελῶνος πρὸς τὸν ἐπιτροπὸν αὐτοῦ· Καλεσον τοὺς ἐργατας καὶ ἀπόδοσιν εἰς αὐτοὺς τὸν μισθὸν, ἀρχίσας απὸ τῶν ἐσχατῶν ἕως τῶν πρῶτων. 11 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς εἷς αὐτῶν· Φιλε, δεν σε αδικω· δεν συνεφώνησας εν δηναρίῳ μετ᾿ εμου; 12 ἀπεκπέθη καὶ σεῖς εἰς τὸν αμπελῶνα, καὶ ὁ, τί εῖναι δικαῖον θελεῖ σας δοθῇ. 13 Ἐκεῖνοι λέγοντες εἰς τὸν αμπελῶνα αὐτοῦ· Διότι ἐν ἡμέρᾳ τῶν ἐσχατῶν ἐναν τὸ δικαίον δοθῇ σας. 14 Ἰδοὺ, ἰδοὺ εἰς τὸν αμπελῶνα αὐτοῦ· Διότι ἐν ἡμέρᾳ τῶν ἐσχατῶν ἐναν τὸ δικαίον δοθῇ σας. 15 Ἐκεῖνοι λέγοντες εἰς τὸν αμπελῶνα αὐτοῦ· Διότι ἐν ἡμέρᾳ τῶν ἐσχατῶν ἐναν τὸ δικαίον δοθῇ σας. 16 Ἐκεῖνοι λέγοντες εἰς τὸν αμπελῶνα αὐτοῦ· Διότι ἐν ἡμέρᾳ τῶν ἐσχατῶν ἐναν τὸ δικαίον δοθῇ σας. 17 Ἐκεῖνοι λέγοντες εἰς τὸν αμπελῶνα αὐτοῦ· Διότι ἐν ἡμέρᾳ τῶν ἐσχατῶν ἐναν τὸ δικαίον δοθῇ σας. 18 Ἐκεῖνοι λέγοντες εἰς τὸν αμπελῶνα αὐτοῦ· Διότι ἐν ἡμέρᾳ τῶν ἐσχατῶν ἐναν τὸ δικαίον δοθῇ σας. 19 Ἐκεῖνοι λέγοντες εἰς τὸν αμπελῶνα αὐτοῦ· Διότι ἐν ἡμέρᾳ τῶν ἐσχατῶν ἐναν τὸ δικαίον δοθῇ σας. 20 Ἐκεῖνοι λέγοντες εἰς τὸν αμπελῶνα αὐτοῦ· Διότι ἐν ἡμέρᾳ τῶν ἐσχατῶν ἐναν τὸ δικαίον δοθῇ σας.
Λεγοντι προς αυτον· Δυναμεθα. 23Καὶ λεγει προς αυτους· το μεν ποτηριον μου θελετε πιει; και το ἐκ τοις εργατων μου δεν ειναι εμου να δωσω, ειμι εις οους ειναι ητοιμασενον υπο του Πατρος μου. 24Και ακουαντες οι δεκα ηγανακτησαν περι των δυο αδελφων. 25Ο δε Ιησους προσκαλεσας αυτους, ειπεν· Εξευρετε οτι οι αρχοντες των εθνων κατακυριευουσιν αυτα και οι μεγαλοι κατεξουσιαζουσιν αυτα. 26Ουτως ομως δεν θελει εισθαι εν υμιν, αλλ' οστις θελει να γεινη μεγας εν υμιν, ας ηναι υπηρετης υμων· και οστις θελη να ηναι πρωτος εν υμιν, ας ηναι δουλος υμων. 27Και ενω εξηρχοντο απο της Ιεριχω, ηκολουθησεν αυτον οχλος πολυς.

Chapter 21

1Και οτε επλησιασαν εις Ιεροσολυμα και ηλθον εις Βηθφαγη προς το ορος των ελαιων, τοτε ο Ιησους απεστειλε δυο μαθητας,

2λεγων προς αυτους· Υπαγετε εις την κωμην την απεναντι υμων, και ευθυς θελετε ευρει ονον δεδεμενην και πωλαριον μετ' αυτης· λυσατε και φερετε μοι.

3και εαν τις σας ειπη τι, θελετε ειπει οτι ο Κυριος εχει χρειαν αυτων· και ευθυς θελει αποστειλει αυτα.

4Τουτο δε ολον εγεινε δια να πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου, λεγοντος·

5Ειπατε προς την θυγατερα Σιων, Ιδου, ο βασιλευς σου ερχεται προς σε πραυς και καθημενος επι ονου και πωλου υιου υποζυγιου.

6Πορευθεντες δε οι μαθηται και ποιησαντες καθως προσεταξεν αυτους ο Ιησους,

7εφεραν την ονον και το πωλαριον, και εβαλον επανω αυτων τα ιματια αυτων και επεκαθισαν αυτον επανω αυτων.

8Ο δε περισσοτερος οχλος εστρωσαν τα ιματια εαυτων εις την οδον, αλλοι δε εκοπτον κλαδους απο των δενδρων και εστρωνον εις την οδον.

9Οι δε οχλοι οι προπορευομενοι και οι ακολουθουντες εκραζον, λεγοντες· Ωσαννα τω υιω Δαβιδ· ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι Κυριου· Ωσαννα εν τοις υψιστοις.

10Και οτε εισηλθεν εις Ιεροσολυμα, εσεισθη πασα η πολις, λεγουσα· Τις ειναι ουτος;

11Οι δε οχλοι ελεγον· Ουτος ειναι Ιησους ο προφητης ο απο Ναζαρετ της Γαλιλαιας.

12Και εισηλθεν ο Ιησους εις το ιερον του Θεου και εξεβαλε παντας τους πωλουντας και αγοραζοντας εν τω ιερω, και τας τραπεζας των αργυραμοιβων ανετρεψε και τα καθισματα των πωλουντων τας περιστερας,

13και λεγει προς αυτους· Ειναι γεγραμμενον, Ο οικος μου οικος προσευχης θελει ονομαζεσθαι; σεις δε εκαμετε αυτον σπηλαιον ληστων. 14Και προσηλθον προς αυτον τυφλοι και χωλοι εν τω ιερω και εθεραπευσεν αυτους.

15Ιδοντες δε οι αρχιερεις και οι γραμματεις τα θαυμασια, τα οποια εκαμε, και τους παιδας κραζοντας εν τω ιερω και λεγοντας,
Ωσαννα τω υιω Δαβιδ, ἡγανακτήσαν 16 καὶ εἰπον πρὸς αὐτον: Ἀκούεις τι λέγουσιν οὗτοι; Ο̊ δὲ Ἰησοῦς λέγει πρὸς αὐτοὺς· Ναί· ποτε δὲν ἀνεγνώσατε ὅτι εκ στομάτων νηπίων καὶ θηλαζόντων ἠτοιμάσασας αἰνείς; 17 Καὶ αἵρεσις αὐτοὺς ἔξηλθεν εἰς τὴν πόλιν, επεινασάν. 18 Ο̊ δὲ το πρωί ἐπεστράφη εἰς τὴν πόλιν καὶ διαδύστηκεν εκεῖ.

19 Καὶ οἱ μαθηταὶ οἱ μαθηταὶ, εὐθυμοῦσαν λεγοντες· Πῶς παρεὑρήθη συκή ταῦτα; 20 Καὶ οἱ μαθηταὶ οἱ μαθηταὶ, εὐθυμοῦσαν λεγοντες· Πῶς παρεὑρήθη συκή ταῦτα; 21 Εἰπε δὲ ο Ἰησοῦς εἰπε πρὸς αὐτούς· Ἀληθῶς σας λέγω, εάν ἔχωτε πίστιν καὶ δεν διστάσητε, οὐχὶ μόνον το της συκῆς θέλετε καμέω· 22 καὶ πάντα οὐσα αν ζητήσατε καὶ δεν διστάσητε, οὐχὶ μόνον το της συκῆς θέλετε καμέω· 23 καὶ πάντα οὐκ θέλετε καμέω· 24 διοτί ἦσαν οἱ μαθηταὶ οἱ μαθηταὶ, εὐθύμωσαν λεγοντες· Πῶς παρεὑρήθη συκή ταῦτα; 25 εἰπε δὲ ο Ἰησοῦς εἰπέν μοι εἰς την προσευχή εχοντες πιστιν θελετε λαβει·

26 Καὶ οτε ἦλθεν εἰς τὸ ἱερόν,

προσῆλθον πρὸς αὐτόν, ενώ εδιδασκεν ὁ ἄρχιερες καὶ ὁ πρεσβύτερος τοῦ λαοῦ, λέγοντες· Εν ποια εξουσία πραττεις ταὐτα, καὶ τις σοι εδώκεν την εξουσίαν ταὐτην; 27 Αποκριθεντες πρὸς τὸν Ἰησοῦν, εἰπον· Δεν εξεύρομεν. Εἰπε πρὸς αὐτούς καὶ αὐτὸς· Οὐδὲ εγὼ λέγω πρὸς υμας εἰς ποια εξουσία πραττεις ταὐτα.

28 Ἀλλὰ τι σας φαίνεται; ἄνθρωπος τις εἰχε δύο υἱους, καὶ ἐλθὼν πρὸς τὸν πρῶτον εἶπε· Τεκνον, ὑπαγε σήμερον εργαζου εἰς τὸν ἀμπελώνι μου. 29 Ο̊ δὲ αποκριθεις εἰπε· Δεν θελω· ὑστερον ομως μετανοησας υπηγε. 30 Καὶ ἐλθὼν πρὸς τὸν δεύτερον ἐπεικεν. 31 Ακούσατε τις εἰς τον τρίτον; Λεγουσι πρὸς αὐτον· Ο πρῶτος. Λεγει πρὸς αὐτούς ο Ἰησοῦς· Ἀληθῶς σας λέγω οτι οι τελωναι καὶ οι πορναι υπαγουσι προτερον υμων εις την βασιλειαν του Θεου. 32 Διοτι ἦλθε προς υμας ο Ἰωαννης εν οδω δικαιοσυνης, καί δεν επιστευσατε εις αυτον· οι τελωναι ομως και οι πορναι επιστευσαν εις αυτον· σεις δε ιδοντες δεν μετεμεληθητε υστερον, ωστε να πιστευσητε εις αυτον. 33 Παραβολην ακουσατε. Ητο ανθρωπος τις οικοδεσποτης, οιστις εφυτευσεν αμπελωνα και περιεβαλεν εις αυτον φραγμον και εσκαψεν εν αυτω ληνον και ωκοδομησε πυργον, και εμισθωσεν αυτον εις γεωργος και απεδημησεν.

34 Οτε δε επλησιασεν ο καιρος των καρπων, απεστειλε τους δουλους αυτου προς τους γεωργους δια να λαβωσι τους καρπους αυτου. 35 Και πιασαντες οι γεωργοι τους, αλλον μεν εδειραν, αλλον δε εφονευσαν, αλλον δε ελιθοβολησαν. 36 Παλιν απεστειλεν αλλους δουλους πλειοτeros των πρωτων, και εκαμον εις αυτους ωσαντως. 37 Υστερον δε απεστειλε προς αυτους τον υιου αυτου λεγων· Θελουσιν εντραπη τον υιον μου. 38 Αλλ' οι γεωργοι, ιδοντες τον υιον, ειπον προς αλληλους· Ουτος ειναι ο κληρονομος· ελαχητε, ας φονευσωμεν την κληρονομιαν αυτου.

39 Και πιασαντες αυτου, εξεβαλον εξω του αμπελωνος και εφονευσαν. 40 Οταν λοιπον ελθη ο κυριος του αμπελωνος, τι θελει καμει εις τους γεωργους εκεινους; 41 Λεγουσι προς αυτον· Κακους κακως θελει απολεσει αυτους, και τον αμπελωνα θελει μισθωσει εις αλλους γεωργους, οιτινες θελουσιν αποδωσει εις αυτον τους καρπους.
εν τοις καιροις αυτων. Λεγει προς αυτους ο Ιησους· Ποτε δεν ανεγνωσατε εν ταις γραφαις, ο λιθος, τον οποιον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες, ουτος εγεινε κεφαλη γωνιας· παρα Κυριου εγεινεν αυτη και ειναι θαυμαστη εν οφθαλμοις υμων; Δια τουτο λεγω προς υμας οτι θελει αφαιρεθη αφ' υμων η βασιλεια του Θεου και θελει δοθη εις εθνος καμνον τους καρπους αυτης· και οστις πεση επι τον λιθον τουτον θελει συντριφθη· εις οντινα δε επιπεση, θελει κατασυντριψει αυτον.

Και ακουσαντες οι αρχιερεις και οι Φαρισαιοι τας παραβολας αυτου, ενοησαν οτι περι αυτων λεγει· και ζητουντες να πιασωσιν αυτον, εφοβηθησαν τους οχλους, επειδη ειχον αυτον ως προφητην.

Chapter 22

Και αποκριθεις ο Ιησους παλιν ειπε προς αυτους δια παραβολων, λεγων· Ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων με ανθρωπον βασιλεα, οστις εκαμε γαμους εις τον υιον αυτου· και απεστειλε τους δουλους αυτου να καλεσωσι τους προσκεκλημενους εις τους γαμους, και δεν ηθελον να ελθωσι. Παλιν απεστειλεν αλλους δουλους, λεγων· Ειπατε προς τους προσκεκλημενους· Ιδου, το γευμα μου ητοιμασα, οι ταυροι μου και τα θρεπτα ειναι εσφαγμενα και παντα ειναι ετοιμα· ελθετε εις τους γαμους. Εκεινοι ομως αμελησαντες απηλθον, ο μεν εις τον αγρον αυτου, ο δε εις το εμποριον αυτου· οι δε λοιποι πιασαντες τους δουλους αυτου υβρισαν και εφονευσαν. Ακουσας δε ο βασιλευς ωργισθη, και πεμψας τα στρατευματα αυτου απωλεσε τους φονεις εκεινους και την πολιν αυτων κατεκαυσε.

Τοτε λεγει προς τους δουλους αυτου· Ο μεν γαμος ειναι ετοιμος, οι δε προσκεκλημενοι δεν ησαν αξιοι· Υπαγετε λοιπον εις τας διεξοδους των οδων, και οσους αν ευρητε καλεσατε εις τους γαμους. Εισελθων δε ο βασιλευς δια να θεωρηση τους ανακεκλιμενους, ειδεν εκει ανθρωπον μη ενδεδυμενον ενδυμα, και λεγει προς αυτον· Φιλε, πως εισηλθες ενταυθα μη εχων ενδυμα γαμου; Ο δε απεστομωθη. Τοτε ειπεν ο βασιλευς προς τους υπηρετας· Δεσαντες αυτου ποδας και χειρας, σηκωσατε αυτον και ριψατε εις το σκοτος το εξωτερον· εκει θελει εισθαι ο κλαυθμος και ο τριγμος των οδοντων.

Διοτι πολλοι ειναι οι κεκλημενοι, ολιγοι δε οι εκλεκτοι. Τοτε υπηγον οι Φαρισαιοι και συνεβουλευθησαν πως να παγιδευσωσιν αυτον εν λογω. Και αποστελλουσι προς αυτον τους μαθητας αυτων μετα των Ηρωδιανων, λεγοντες· Διδασκαλε, εξευρομεν οτι αληθης εισαι και την οδον του Θεου εν αληθεια διδασκεις και δεν σε μελει περι ουδενος· διοτι δεν βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων· ειπε λοιπον προς ημας, Τι σοι φαινεται; ειναι συγκεχωρημενον να δωσωμεν δασμον εις τον Καισαρα η ουχι; Νωρισας δε ο Ιησους την πονηριαν αυτων, ειπε· Τι με πειραζετε, υποκριται; δειξατε μοι το νομισμα του δασμου· οι δε εφεραν προς αυτον δηναριον. Και λεγει προς αυτους· Τινος ειναι η εικων αυτη και η επιγραφη; Και ακουσαντες αυτου ανεχωρησαν.

1 Και αποκριθεις ο Ιησους παλιν ειπε προς αυτους δια παραβολων, λεγοντες· 2 Ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων με ανθρωπον βασιλεα, οστις εκαμε γαμους εις τον υιον αυτου· 3 και απεστειλε τους δουλους αυτου να καλεσωσι τους προσκεκλημενους εις τους γαμους, και δεν ηθελον να ελθωσι. Παλιν απεστειλεν αλλους δουλους, λεγοντες· Ειπατε προς τους προσκεκλημενους· Ιδου, το γευμα μου ητοιμασα, οι ταυροι μου και τα θρεπτα ειναι εσφαγμενα και παντα ειναι ετοιμα· ελθετε εις τους γαμους. Εκεινοι ομως αμελησαντες απηλθον, ο μεν εις τον αγρον αυτου, ο δε εις το εμποριον αυτου· οι δε λοιποι πιασαντες τους δουλους αυτου υβρισαν και εφονευσαν. Ακουσας δε ο βασιλευς ωργισθη, και πεμψας τα στρατευματα αυτου απωλεσε τους φονεις εκεινους και την πολιν αυτων κατεκαυσε.

11 Ειπε λοιπον προς ημας, Τι σοι φαινεται; ειναι συγκεχωρημενον να δωσωμεν δασμον εις τον Καισαρα η ουχι;
διασκαλε, ο Μωυσης ειπεν, Εαν τις αποθανη μη εχων τεκνα, θελει νυμφευθη ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και θελει αναστησει σπερμα εις τον αδελφον αυτου. Ισαν δε παρ' ημιν επτα αδελφοι· και ο πρωτος αφου ενυμφευθη ετελευτησε, και μη εχων τεκνον, αφηκε την γυναικα αυτου εις τον αδελφον αυτου· ομοιως και ο δευτερος, και ο τριτος, εως των επτα. Υστερον δε παντων απεθανε και η γυνη. Εν τη αναστασει λοιπον τινος των επτα θελει εισθαι γυνη; διοτι παντες ελαβον αυτην. Αποκριθεις δε ο Ιησους, ειπε προς αυτους· Πλανασθε μη γνωριζοντες τας γραφας μηδε την δυναμιν του Θεου. Διοτι εν τη αναστασει ουτε νυμφευονται ουτε νυμφευουσιν, αλλ' ειναι ως αγγελοι του Θεου εν ουρανω. Περι δε της αναστασεως των νεκρων δεν ανεγνωσατε το ρηθεν προς εσας υπο του Θεου, λεγοντος· Εγω ειμαι ο Θεος του Αβρααμ και ο Θεος του Ισαακ και ο Θεος του Ιακωβ; δεν ειναι ο Θεος νεκρων, αλλα ζωντων. Και ακουσαντες οι οχλοι, εξεπληττοντο δια την διδαχην αυτου.

1 Τοτε ο Ιησους ελαλησε προς τους οχλους και προς τους μαθητας αυτου, Δευτερα δε ομοια αυτης· Θελεις αγαπα τον πλησιον σου ως σεαυτον.

Chapter 23

1 Τοτε ο Ιησους ελαλησε προς τους οχλους και προς τους μαθητας αυτου, Δευτερα δε ομοια αυτης· Θελεις αγαπα τον πλησιον σου ως σεαυτον.
ονομάσετε επί της γῆς· διότι εἰς εἶναι ο Καθηγητὴς σας, ο Χριστός. 10 Ο δὲ μεγαλητέρος απὸ σας θέλει εἰσθαί υπηρέτης σας. 11 Ὅστις δὲ ψωφίσῃ εαυτὸν θέλει ταπεινώθηκε, καὶ ὁστὶς ταπεινώσθηκε εαυτὸν θέλει ψωφίζῃ. 12 Άλλ' ὁστὶς εἰς εας, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκρίται, διότι καθηγεῖτε τὰς οἰκίας τῶν χρήσιμων καὶ τοῦτο εἰπὼν ὑποτάσσεσθε τοῖς προφηταῖς. 13 Οστὶς εἰς εας, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκρίται, διότι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν καὶ τὴν ξηρὰν διακόπτετε τῷ προφητῇ ἔναν. 14 Ὅστις δὲ ψωφίσῃ εν εἰς τῷ θυσιαστήριῳ εἰσθαί υπηρέτης σας. 15 Οὐκ ἐν τοῖς γράμμασι καὶ Φαρισαίοι, ὑποκρίται· διότι κατακρατεῖτε τὰς οἰκίας τῶν κυρίων, καὶ εἰς τὴν προσοφυγηματικὴν ἂν εἰσθαί. 16 Οὐκ ἐν ᾧ τὰς δίκες καὶ τοὺς κηρυκτικούς τοῖς θησαυροῖς, ὑποκρίται· διότι ἐπιπλοῦσθε τοῖς θησαυροῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν λαμβάνειτε μέγατραν δακτύλια. 17 Οὐκ ἐν τῷ ἑρμήνευμα τῷ ἱεροναζυριῳ, εἰσθαί υπηρέτης σας. 18 Οὐκ ἐν τῷ ναῷ, εἰσθαί υπηρέτης σας. 19 Οὐκ ἐν τῷ ναῷ, εἰσθαί τοὺς γυναῖκας τῶν ἐπισκόπων, καὶ ἐξ αὐτῶν λαμβάνειτε μέγατραν δακτύλια. 20 Οὐκ ἐν τῷ ναῷ, εἰσθαί τοὺς κηρυκτικούς τοῖς θησαυροῖς, καὶ εἰς τῇ προσοφυγηματικῇ ἂν εἰσθαί.
Chapter 24

1 Καὶ εξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρη απὸ τοῦ ἱεροῦ καὶ προσήλθον οἱ μαθηταί αὐτοῦ διὰ να ἐπιδειξῶσιν εἰς αὐτόν τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. 2 Ο ὁ Ἰησοῦς εἰπε πρὸς αὐτοὺς· Δεν βλεπете πάντα; αληθῶς σας λέγω, δεν θέλει αφεθῆ εδώ λίθος επὶ λίθον, οστὶς δὲν θέλει κατακρημνισθῆ. 3 Καὶ ενώ εκάθητο επὶ τοῦ ὄρους τῶν Ελαιῶν, προσήλθον πρὸς αὐτόν οἱ μαθηταί κατ᾽ ἴδιαν, λεγοντες· Εἶπε πρὸς ἡμᾶς ποτὲ θέλουσι γεῖνει ταύτα, καὶ τι το σημεῖον τῆς παρουσίας σου καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰωνοῦ; 4 Διὸς ἐπακούσαν οἱ Ἰσραήλιται καὶ ἐκεῖ, ὅταν εἶπεν τῷ Ἰησοῦ,· Βλεπετε μὴ σας πλανήσῃ τις. 5 Διὸς πολλοὶ θελοῦσιν ελθεῖ επὶ τῷ ὄνομα μου, λεγοντες· Εγὼ εἰμί ο Χριστός, καὶ πολλοὺς θελοῦσι πλανήσει. 6 Θελετε δὲ ακούσει πολεμοὺς καὶ φήμα πολεμοῦ; προσέχετε· μη ταραχθητε· ἐπεὶ το πάντα το πρέπει να γείνωσιν, αλλά δεν εἶναι ἐτὶ το τέλος. 7 Διὸς θελεί εγείρθη εθνὸς ἐπὶ εθνὸς καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ θελείς γείνει πειναὶ καὶ λοίμοι καὶ σεισμοὶ κατὰ τοποὺς· 8 πάντα δὲν εἶναι αρχῆ ωδίνων. 9 Τότε θελείς σας παραδώσεις εἰς θλίψιν καὶ θελείς θανάτωσεις, καὶ θελείς σας μισοῦμενοι ὑπὸ πάντων τῶν εθνῶν διὰ τὸ ὄνομα μου. 10 Καὶ τῶν θελείς σας σκανδαλίσθης καὶ θελείς μισήσεις τις αὐτοῦ. 11 Καὶ πολλοὶ ψευδοπροφηταὶ θελοῦσιν εγείρθη καὶ πλανήσει πολλοὺς, 12 καὶ εἰπεῖς· θελείς πληθυνθῆ αὐτὴ ἡ ανομία, ἡ αγαπή τῶν πολλῶν θελείς ψυχρανθῆ. 13 Ο δὲ υπομεινας εἰς τὸ τέλος, ὁ ὃς θελεί σωθῆ. 14 Καὶ θέλεις,· θελείς ἐν τῇ ἐρημίᾳ εἰς τὴν ἐρήμωσιν, ὅπως δέν εἴναι ἐνθρόνοις. 15 Καὶ ἐπομαίνετε εἰς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν ἀνθρώπων τῆς ἀνομίας. 16 Καὶ θελείς,· θελείς καὶ σωθῆ. 17 Εἰς τὸν αὐτὸ ὄρον ἐκεῖνον τὸν οὐδὲν ὅπως θελείς· πάντα δὲν εἰναι εἰς τὸ τέλος. 18 Διὸς θελείς,· θελείς τοὺς μισοῦμενοι αὐτοὺς καὶ πολὺς εἰς τὸν αὐτὸν. 19 Καὶ θελείς,· θελείς τὸν αὐτὸν. 20 Καὶ θελείς,· θελείς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. 21 Διὸς θελείς,· θελείς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τῶν θελείς,· θελείς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.
είναι το πτώμα, εκεί θελούσι συναχθή οι αετοί. 29Ευθύς δε μετα την θλιψίν των ημερών εκείνων
ο ήλιος θελει σκοτισθή και η σελήνη δεν θελει δωσει το φεγγος αυτης, και οι αστερες θελουσι
πεσει απο του ουρανου και αι δυναμεις των ουρανων θελουσι σαλευθ.' 30Και τοτε θελει φανη το
σημειον του Υιου του ανθρωπου εν τω ουρανω, και τοτε θελουσι θρηνησει πασαι αι φυλαι της
γης και θέλουσιν ειδι τον Υιον του ανθρωπου ερχομενοι επι των νεφελων του ουρανου μετα
dυναμεις και δοξης πολλης. 31Και θελει αποστειλει τους αγγελους αυτου μετα σαλπιγγος φωνης
μεγαλης, και θελουσι συναξει τους εκλεκτους αυτου εκ των τεσσαρων ανεμων απ' ακρων ουρανων
εως ακρων αυτων. 32Απο δε της συκης μαθετε την παραβολην· Οταν ο κλαδος αυτης γεινη ηδη
απαλος και εκβλαστανη τα φυλλα, γνωριζετε οτι πλησιαζει το θερος·
33ουτω και σεις, οταν ιδητε παντα ταυτα, εξευρετε οτι πλησιον ειναι επι τας θυρας.
34Αληθως σας λεγω, δεν θελει παρελθει η γενεα αυτη, εωσου γεινωσι παντα ταυτα.
35Ο ουρανος και η γη θελουσι παρελθει, οι δε λογοι
μου δεν θελουσι παρελθει. 36Περι δε της ημερας εκεινης και της ωρας ουδεις γινωσκει, ουδε οι
αγγελοι των ουρανων, ειμη ο Πατηρ μου μονος·
37και καθως αι ημεραι του Νωε, ουτω θελει εισθαι
και η παρουσια του Υιου του ανθρωπου.
38Διοτι καθως εν ταις ημεραις προ του κατακλυσμου
ησαν τρωγοντες και πινοντες, νυμφευομενοι και νυμφευοντες, εως της ημερας καθ' εν των
ημεραις του Νωε εισηλθεν εις την κιβωτον,
39και δεν ενοησαν, εωσου ηλθεν ο κατακλυσμος και εσηκωσε παντας,
ουτω θελει εισθαι και η παρουσια του Υιου του ανθρωπου.
40Τοτε δυο θελουσιν εισθαι εν τω
αγρω· ο εις παραλαμβανεται και ο εις αφινεται·
41δυο γυναικες θελουσιν αλεθει εν τω μυλω, μια
παραλαμβανεται και μια αφινεται. 42Αγρυπνειτε λοιπον, διοτι δεν εξευρετε ποια ωρα ερχεται ο
Κυριος υμων.
43Τοτα δε γινωσκετε οτι εαν ηξευρεν ο οικοδεσποτης εν ποια φυλακη της νυκτος ερχεται ο κλεπτης, ηθελεν αγρυπνησει και δεν ηθελεν αφησει να διορυχθη η οικια αυτου. 44Δια
tουτο και σεις γινεσθε ετοιμοι, διοτι καθ' ωραν δεν στοχαζεσθε, ερχεται ο Υιος του ανθρωπου.
45Τις λοιπον ειναι ο πιστος και φρονιμος δουλος, τον οποιον ο κυριος αυτου κατεστησεν επι των
υπηρετων αυτου, δια να διδη εις αυτους την τροφην εν καιρω;
46Μακαριος ο δουλος εκεινος, τον οποιον ελθη ο κυριος αυτου θελει ευρει πραττοντα ουτως. 47Αληθως σας λεγω οτι θελει καταστησει αυτον επι παντων των υποκριτων· εκει θελει εισθαι ο κλαυθμος και ο τριγμος των οδοντων.

Chapter 25

1Τοτε θελει ομοιωθη η βασιλεια των ουρανων με δεκα παρθενους, αιτινες λαβουσι τας
λαμπαδες αυτων εξηλθουν εις απαντησιν του νυμφιου. 2Πεντε δε εξ αυτων ησαν φρονιμοι και
πεντε μωραι. 3Αιτινες μωραι, λαβουσι τας λαμπαδες αυτων, δεν ελαβον μεθ' εαυτων ελαιον·
4 αἱ φρονιμοὶ ομοὶ ἐλαβόν ἐλαιὸν ἐν τοῖς αγγεῖοι αὐτῶν μετὰ τῶν λαμπάδων αὐτῶν. 5 Καὶ επείδη ὁ νυμφίος εβράδυνεν, ενυσταξαν πασαὶ καὶ εκοιμώτο. 6 Ἐν τῷ μεσῳ δὲ τῆς νυκτὸς ἔγεινεν κραυγή· Ἰδοὺ, ὁ νυμφίος ἐρχεται, ἐξῆλθεν εἰς αὐτὸν αὐτῶ. 7 Τοτε εὐηκερήσασι πασαὶ αἱ παρθένοι εκεῖναι καὶ ητοιμασαν τα ἐλαιαὶ τῶν αὐτῶν. 8 Καὶ αἱ μωραὶ εἰπον πρὸς τὰς φρονιμους· Δοτε εἰς ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐλαιοῦ σας, διὸι οἱ λαμπάδες σβυνονται. 9 Απεκρίθησαν δὲ αἱ φρονιμοὶ λέγοντας· Μὴ ποτὲ δὲν αρκεσῃ εἰς ἡμᾶς καὶ εἰς εσας· οθεν υπάγετε καλλιον πρὸς τοὺς πωλοὺς καὶ αγορασατε εἰς αὐτᾶς. 10 Ἐνω δὲ απῆρχοντο διὰ να αγορασωσιν, ἠλθεν ὁ νυμφίος καὶ αἱ ετοιμοι εἰσῆλθον μετ' αὐτοῦ εἰς τοὺς γαμοὺς, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα. 11 Υστερον δὲ ερχονται καὶ τα λοίπα παρθένοι λέγοντας· Κυριε, Κυριε, ανοιξον εἰς ἡμᾶς. 12 Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἀληθῶς σας λεγω, δεν σας γνωριζω. 13 Ἀγρυπνειτε λοιπον, διὸς δὲν εξευρετε τὴν ἡμεραν ουδὲ τὴν ωραν, καθ' ὅν ὁ Υἱος του ανθρωπον ερχεται. 14 Διὸς θελει ελθει ως ανθρωπος, ὁποιος ἀποδημων εκαλεσε τους δουλους αυτου και παρεδωκεν εις αυτους τα υπαρχοντα αυτου, 15 και εις αλλον μεν εν, εις ετοιμον και ανθρωπον κηρυσσην ευθυς. 16 Υπῆγε δε ο λαβων τα πεντε ταλαντα και εργαζομεν δι' αυτων εκαμεν αλλα πεντε ταλαντα. 17 Ωσαυτως και ο τα δυο εκερδησε και αυτος αλλα δυο. 18 Ο δε λαβων το εν υπηγε και εσκαψεν εις την γην και εκρυψε το αργυριον του κυριου αυτου. 19 Μετα δε καιρον πολυν ερχεται ο κυριος των δουλων εκεινων και θεωρει λογαριασμον μετ' αυτων. 20 Και ελθων ο λαβων τα πεντε ταλαντα, προσεφερεν αλλα πεντε ταλαντα, λεγον· Κυριε, πεντε ταλαντα μοι παρεδωκας· ιδου, αλλα πεντε ταλαντα εκερδησα επ' αυτοις. 21 Και ειπε προς αυτον ο κυριος αυτου· Ευγε, δουλε αγαθε και πιστε· εις τα ολιγα εσταθης πιστος, επι πολλων θελω σε καταστησει· εισελθε εις την χαραν του κυριου σου. 22 Ειπε εις τον αχρειον δουλον ριψατε εις το σκοτος το εξωτερον· εκει θελει εισθαι ο κλαυθμος και ο τριγμος των οδοντων. 23 Οταν δε ελθη ο ιος του ανθρωπου εν τη δοξη αυτου καὶ παντες οι αγιοι αγγελοι μετ' αυτου, τοτε θελει καταστηει εις τον θρονον της δοξης αυτου, και θελουσι συναχθη εμπροσθεν αυτους καθως ο ποιμην χωρισει τα προβατα απο των εριφιων, και θελει στησει τα μεν προβατα εκ δεξιων αυτου, τα δε εριφια εξ αριστερων. 24 Τοτε ο Βασιλευς θελει ειπει προς τους εκ δεξιων αυτου· Ελθετε οι ευλογημενοι του Πατρος μου, κληρονομησατε την ητοιμασμενην εις εσας βασιλειαν απο καταβολης κοσμου. 25 Τοτε επεινασα,
και μοι εδωκατε να φαγω, εδιψησα, και με εποτισατε, ξενος ημην, και με εφιλοξενησατε, γυμνος, και με ενεδυσατε, ησθενησα, και με επεσκεφθητε, εν φυλακη ημην, και ηλθετε προς εμε. Τοτε θελουσιν αποκριθη προς αυτον οι δικαιοι, λεγοντες· Κυριε, ποτε σε ειδομεν πεινωντα και εθρεψαμεν, η διψωντα και εποτισαμεν; ποτε δε σε ειδομεν ξενον και εφιλοξενησαμεν, η γυμνον και ενεδυσαμεν; τοτε δε σε ειδομεν αθηνην εν φυλακη και ηλθομεν προς σε; 

Τοτε θελει ειπει και προς τους εξ αριστερων· Υπαγετε απ’ εμου οι κατηραμενοι εις το πυρ το αιωνιον, το ητοιμασμενον δια τον διαβολον και τους αγγελους αυτου. Τοτε θελουσιν απελθει ουτοι μεν εις κολασιν αιωνιον, οι δε δικαιοι εις ζωην αιωνιον. 

Chapter 26

1Και οτε ετελειωσεν ο Ιησους παντας τους λογους τουτους, ειπε προς τους μαθητας αυτου· 2Εξευρετε οτι μετα δυο ημερας γινεται το πασχα, και ο Υιος του ανθρωπου παραδιδεται δια να σταυρωθη. 3Τοτε συνηχθησαν οι αρχιερεις και οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι του λαου εις την αυλην του αρχιερεως του λεγομενου Καιαφα, και συνεβουλευθησαν να συλλαβωσι τον Ιησουν με δολον και να θανατωσωσιν. 4Ελεγον δε· μη εν τη εορτη, δια να μη γεινη θορυβος εν τω λαω. 

5Οτε δε ο Ιησους ητο εν Βηθανια εν τη οικια Σιμωνος του λεπρου, προσηλθε προς αυτον γυνη εχουσα αλαβαστρον μυρου βαρυτιμου, και κατεχεεν αυτο επι την κεφαλην αυτου, ενω εκαθητο εις την τραπεζαν. 6Ιδοντες δε οι μαθηται αυτου, ηγανακτησαν λεγοντες· Εις τι η απωλεια αυτη; 7διοτι ηδυνατο τουτο το μυρον να πωληθη με πολλην τιμην και να δοθη εις τους πτωχους. 8Νοησας δε ο Ιησους, ειπε προς αυτους· Δια τι ενοχλειτε την γυναικα; διοτι εργον καλον επραξεν εις εμε. 9Διοτι τους πτωχους παντοτε εχετε μεθ’ εαυτων, εμε ομως παντοτε δεν εχετε. Επειδη χυσασα αυτη το μυρον τουτο επι του σωματος μου, εκαμε τουτο δια τον ενταφιασμον μου. 

Αληθως σας λεγω, οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εν ολω τω κοσμω, θελει λαληθη και τουτο, το οποιον επραξεν αυτη, εις μνημοσυνον αυτης. 12Διοτι η δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται προς τον Ιησουν, λεγοντες προς αυτον· Που θελεις να σοι ετοιμασωμεν δια να φαγης το πασχα; 13Και εκεινος ειπεν· Υπαγετε εις την πολιν προς τον δεινα και ειπατε προς αυτον· Ο Διδασκαλος λεγει, Ο καιρος μου επλησιασεν·

1103
εν τη οικια σου θελω καμει το πασχα μετα των μαθητων μου. 19 Και εκαμον οι μαθηται καθως παρηγγειλεν εις αυτους ο Ιησους, και ητοιμασαν το πασχα. 20 Και ενω ετρωγον, ειπεν· Αληθως σας λεγω οτι εις εξ υμων θελη με παραδωσει. 21 Και λυπουμενοι σφοδρα, ηρξαν να λεγωσι προς αυτον εκατον· Μηπως εγω ειμαι, Κυριε; 22 Ο δε αποκριθεις ειπεν· Εμβαψας μετ' εμου εις τω πινακι την χειρα, ουτος θελη με παραδωσει. 23 Ουτος θελη με παραδωσει. 24 Και λυπουμυνοι σφοδρα, ηρξαν να λεγωσι προς αυτον εκαστος αυτων· Μηπως ειμαι, Κυριε; 25 Ο δε αποκριθεις ειπεν· Συ ειπας. 26 Και ενω ετρωγον, λαβων ο Ιησους τον αρτον και ευλογησας εκοψε και εδιδεν εις αυτους, λεγων· Λαβετε, φαγετε· τουτο ειναι το σωμα μου. 27 και λαβων το ποτηριον και ευχαριστησας, εδωκεν εις αυτους, λεγων· Πιετε εξ αυτου παντες· διοτι τουτο ειναι το αιμα μου το της καινης διαθηκης, το υπερ πολλων εκχυνομενον εις αφεσιν αμαρτιων. 28 Αποκριθεις δε ο Ιουδας, οστις παρεδιδεν αυτον, ειπε· Μηπως ειμαι, Ραββι; Λεγει προς αυτον· Συ ειπας. 29 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 30 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 31 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 32 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 33 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 34 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 35 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 36 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 37 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 38 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 39 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 40 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 41 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 42 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 43 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 44 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 45 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 46 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 47 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη. 48 Και αφεινησεν το ποτηριον και παραλαβων τον Πετρον και τους δυο υιους του Ζεβεδαιου, ηρξεται να λυπηται και να αδημονη.
παραδιδὼν αυτὸν ἑδωκέν εἰς αὐτοὺς σημείον, λέγων· Ὄντινα φιλῆσω, αὐτὸς εἰναι· πιασάτε αὐτὸν. 49 Καὶ εὐθὺς πλησίασας πρὸς τὸν Ἰησοῦν, εἰπὲ· Χαίρε, Ραββί, καὶ καταφιλῆσαν αὐτὸν. 50 Ὅ δέ Ἰησοῦς εἰπὲ πρὸς αὐτὸν· Φίλε, διὰ τι ἡλέθης; Τότε προσελθόντες επέβαλον τὰς χειρὰς εἰπὸν τὸν Ἰησοῦν καὶ επισάν ἄντιον. 51 Καὶ ἰδοὺ, εἰς τῶν μετὰ τοῦ Ἰησοῦ εκτεινὰς τὴν χεῖρα εσυρε τὴν μαχαιρὰν αὐτοῦ, καὶ κτυπῆσαν τὸν δούλον τοῦ ἀρχιερεὼς απεκοψαν τὸ ὦτιον αὐτοῦ. 52 Τότε λέγει πρὸς αὐτὸν Ὅ δέ Ιησοῦς· Επιστρεψον τὴν μαχαιρὰν σου εἰς τὸν τοπὸν αὐτῆς· διοτι παντὲς οἱ πιασώσι μαχαιρὰς διὰ μαχαιρὰς θελοῦσιν απολεῖσθαι. 53 Ἡ νομίζεις ὅτι δεν δυναμαι ἡδὲ να παρακαλεῖσον τὸν Πατέρα μου, καὶ θέλει στηθείν μου περισσοτέρους παρὰ δώδεκα λεγεώνα; 54 πῶς λοιπὸν θελοῦσι πληρωθῆναι οἱ γραφαὶ οτι οὐτὼ πρέπει να γενῆ. 55 Ἔν η εκεῖνη τῇ ωρᾷ εἰπεν Ὅ δέ Ιησοῦς πρὸς τοὺς οχλοὺς· Ὡς εἰπὶ λῃστὴν εξῆλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξυλῶν να με συλλαβήσετε; καθ' ἡμέραν ἐκαθημεν πλησίον υμῶν διδασκῶν εν τῷ ιερῷ, καὶ δεν με επισάσατο. 56 Τοτε δε ὄλων εγείνε διὰ να πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τοῦ Μαχαιρίου. Τοτε οἱ μαθηταὶ παντες αφῆσαν αὐτὸν ἐφυγον. 57 Οί δὲ πιασάντες τὸν Ἰησοῦν ἐφέραν πρὸς Καιαφᾶν τὸν αρχιερέα, ὅπου συνήχθησαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι. 58 Ο δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτὸν ἀπὸ μακροθεν ἐως τῇ αὐλῇ τοῦ αρχιερέως, καὶ εἰσέλθων εἰς αὐτῇν διὰ να ιδη τὸ τέλος. 59 Οἱ δὲ αρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ τὸ συνεδρίον ολοὶ εζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τὸν Ἰησοῦν, διὰ να θανατωσῶσιν αὐτόν, 60 καὶ δεν ευροῦν· καὶ πολλῶν ψευδομαρτυρῶν πρὸς ἐλθοῦν, δεν ευροῦν. Ὡστε δὲ πρὸς ἐλθοῦν δύο ψευδομαρτυρεῖς, 61 εἰπον· Οὗτος εἰπε· Δυναμαι να χαλασω τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν να οἰκοδομησω αὐτὸν. 62 Καὶ σηκώθη ὁ αρχιερεὺς εἰπε πρὸς αὐτόν· Δεν αποκρινεσαι; τί μαρτυροῦσιν οὗτοι κατὰ σου; 63 Ο δὲ Ἰησοῦς εσιωπα. Καὶ ἀποκριθέτι ὁ αρχιερεὺς εἰπε πρὸς αὐτόν· Σε ορκιζω εἰς τὸν Θεον τὸν ζωντα να εἰπης πρὸς ἡμας αν συ ησαι ο Χριστος ο Υιος του Θεου. 64 Λεγει πρὸς αὐτόν ο Ἰησοῦς· Συ ειπας· πλην σας λεγω, Εις το εξης θελετε ιδει τον Υιον του ανθρωπου καθημενον εκ δεξιων της δυναμεως και ερχομενον επι των νεφελων του ουρανου. 65 Τοτε ο αρχιερεὺς διεσχισε τα ιματια αυτου, λεγων· τι χρειαν εχομεν πλεον μαρτυρων; ιδου, τωρα ηκουσατε την βλασφημιαν αυτου· 66 τι σας φαινεται; Καὶ εκεινοι αποκρινεσαι· τι μαρτυρουσιν ουτοι κατα σου; 67 Και συ ησο μετα Ιησου του Γαλιλαιου. 70 Ο δε περιτηθη και να ομνυη· οτι δεν γνωριζω τον ανθρωπον. Και ευθυς εφωναξεν ο αλεκτωρ. 75 Και επικρίθη ο αρχιερεὺς διεσχισε τα ιματια αυτου, λεγων· Ουτος ειπε, Δυναμαι να χαλασω τον ναον του Θεου και δια τριων ημερων να οικοδομησω αυτον. 62 Και σηκωθη ο αρχιερεὺς επι προς αυτον· Δεν αποκρινεσαι; τι μαρτυρουσιν ουτοι κατα σου; 63 Και οτε εξηλθεν εις τον πυλωνα, ειδεν αυτον αλλη και λεγει προς τους εκει, Και ουτος ητο μετα Ιησου του Ναζωραιου. 73 Και παλιν ηρνηθη μεθ' ορκού οτι δεν γνωριζω τον ανθρωπον. 74 Μετ' ολιγον δε προσελθοντες οι εστωτες, ειπον προς τον Πετρον· Αληθως και συ εξ αυτων εισαι· διοτι η λαλια σου σε καμνει φανερον. 75 Και ευθυς εφωναξεν τον Πετρον· Δεν εξευρω τι λεγεις.
Chapter 27

1 Ότε δὲ εγείνε πρωί, συνεβουλεύθησαν πάντες οἱ αρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβυτέροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ διὰ νὰ θανατωσῶσιν αὐτὸν· 2 καὶ δέσαντες αὐτὸν, εφερὰν καὶ παρεδώκαν αὐτὸν εἰς τὸν Ποντιον Πιλατὸν τὸν ἤγερμον. 3 Τότε ἦδον Ιούδας ὁ παραδότας αὐτὸν διὰ νὰ θανατωσῶσιν αὐτὸν, εἰπὼν· Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ οφεὶ. 4 Καὶ ρήσας τὰ αργυριά τὰ τριακοντά, μεταμελήθησαν καὶ εντολὴν εἰπον· Δεν εἰναι συγκεχωρημένον να βαλωμεν αυτα εις το θησαυροφυλακιον, διοτι ειναι τιμη αιματος. 5 Καὶ καταδίκασαν τὸν Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν, καθὼς μοι παρηγγείλεν ο Κύριος. 6 Οἱ δὲ εἰπον· Τί λοιπον απελθὼν εκρεμασθῆ. 7 Τοτε επιθυμήσαν οἱ αρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβυτέροι τοῦ λαοῦ να καταδίκασωσιν αὐτὸν, εἰπὼν· Δεν ακουεις ποσα σου καταμαρτυρουσι; 8 Καὶ εἰπὸς πρὸς αὐτὸν· Συ λεγεις. 9 Καὶ εἰς αὐτὸν ἔκαθισεν ὁ Πιλατὸς· καὶ ἔκαθισεν εἰς τῇ ἑορτῇ εἰς τὰ διατηρήσωσιν τὸν εἰρημένον εἰς τῷ θανάτῳ παραδότας αὐτὸν, τὸν δὲ Ιησοῦν μαστιγώσας παρεδώκει διὰ νὰ σταυρώσω. 10 Οἱ δὲ εἰπον· Τίνα θελετε απο τῶν δυο να σας απολύσω; τὸν Βαραββὰν ἢ τὸν Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστὸν; 11 Καὶ εἰς αὐτὸν ἔκαθισεν διὰ τῶν δυο να σας απολύσω; τὸν δὲ Ιησοῦν μαστιγώσας παρεδώκει διὰ νὰ σταυρώσω. 12 Καὶ λαμβάνοντες τὸν Βαραββὰν καὶ τὸν Ιησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστὸν, ἔδωκαν αὐτὸν εἰς τὸν αγρὸν τοῦ κεραμεῶς, ὡστε οὐδὲν απεκριθη πρὸς τὸν εἰρημένον εἰς τῷ θανάτῳ παραδότας αὐτὸν, τὸν δὲ Ιησοῦν μαστιγώσας παρεδώκει διὰ νὰ σταυρώσω. 13 Καὶ καταδίκασαν αὐτὸν εἰς τῷ θανάτῳ παραδότας αὐτὸν, τὸν δὲ Ιησοῦν μαστιγώσας παρεδώκει διὰ νὰ σταυρώσω. 14 Οἱ δὲ λαμβάνοντες τὸν Βαραββὰν καὶ τὸν Ιησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστὸν, ἔδωκαν αὐτὸν εἰς τὸν αγρὸν τοῦ κεραμεῶς, ὡστε οὐδὲν απεκριθη πρὸς τὸν εἰρημένον εἰς τῷ θανάτῳ παραδότας αὐτὸν, τὸν δὲ Ιησοῦν μαστιγώσας παρεδώκει διὰ νὰ σταυρώσω.
αυτον δια να σταυρωσουν. 32Ενω δε εξηρχοντο, ευρον ανθρωπον Κυρηναιων, ονομαζομενον Σιμωνα· τουτον ηγαρευσαν δια να σταυρωσουν. 33Και σηκωση τον σταυρον αυτου. 34εδωκαν εις αυτου να πιη οξος μεμιγμενον μετα χολης και γευθες δεν ηθελε να πιη. 35Αφου δε εσταυρωσαν αυτου διεμερισθησαν τα ιματια αυτου, βαλλοντες κληρον, δια να πληρωθη το ρηθεν υπο του προφητου, Διεμερισθησαν τα ιματια εις εαυτους και επι τον ιματισμον μου εβαλον κληρον. 36Και καθημενοι εφυλαττον αυτου εκει. 37Και εθεσαν επανωθεν της κεφαλης αυτου γεγραμμενην· Ουτος εστιν Ιησους ο βασιλευς των Ιουδαιων. 38Τοτε εσταυρωθησαν μετ' αυτου δυο λησται, εις εκ δεξιων και εις εξ αριστερων. 39οι δε διαβαινοντες εβλασφημουν αυτον, κινουντες τας κεφαλας αυτων και λεγοντες· Ο χαλων τον ναον και δια τριων ημερων οικοδομων, σωσον σεαυτον· αν ησαι Υιος του Θεου, καταβα απο του σταυρου.

40Αφου δε εκτης ωρας σκοτος εγεινεν εφ' ολην την γην εως ωρας εννατης· 41περι δε την εννατην ωραν ανεβοησεν ο Ιησους μετα φωνης μεγαλης, λεγων· Ηλι, Ηλι, λαμα σαβαχθανι; τουτεστι, Θεε μου, Θεε μου, δια τι με εγκατελιπες; 42και τινες των εκει εστωτων ακουσαντες, ελεγον οτι τον Ηλιαν φωναζει ουτος. 43Και ευθυς εδραμεν εις εξ αυτων και λαβων σπογγον και γεμισας οξους και περιθεσας εις καλαμον εποτιζεν αυτον. 44Οι δε λοιποι ελεγον· Αφες, ας ιδωμεν αν ερχηται ο Ηλιας να σωση αυτον. 45Ο δε Ιησους παλιν κραξας μετα φωνης μεγαλης, αφηκε το πνευμα. 46Και ιδου, το καταπετασμα του ναου εσχισθη εις δυο απο ανωθεν εως κατω, και η γη εσεισθη και αι πετραι εσχισθησαν, και τα μνημεια ηνοιχθησαν και πολλα σωματα των κεκοιμημενων ανεστησαν, και εξελθοντες εκ των μνημειων μετα την αναστασιν αυτου εισηλθον εις πολλους.
Ανέστη εκ των νεκρών· και θέλει εισάγα τη θεότητα βασιλεία της πρωτής· Εἰπε· δε προς αὐτούς ὁ Πιλάτος· Ἐχετε φυλάκας· ὑπάγετε, ασφαλίσατε καθὼς εξευρετε. Οἱ δὲ ὑπηγόν καὶ ἡσφαλίσαν τὸν ταφὸν, σφραγισάντες τὸν λίθον καὶ εἰσίστησαν τοὺς φυλάκας.

Chapter 28

1 Αφοῦ δὲ επεράσα το σαββάτον, περὶ τὰ γράμματα τῆς πρωτῆς ἡμέρας τῆς εβδομάδος ἐλθε Μαρία τῇ Μαγδαληνῇ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, διὰ να θεωρήσω τὸν ταφὸν· Ἐπες δὲ πρὸς αὐτούς ὁ Πιλάτος· Εχετε φυλάκας· ὑπάγετε, ἀσφαλίσατε καθὼς εξευρετε. 3 Τοῦτο δὲ ἡ ὅψις αὐτοῦ ὡς ἀστραπή καὶ τὸ ενδύμα αὐτοῦ λευκὸν ως χιων. 4 Καὶ ἀπὸ τοῦ φοβοῦ αὐτοῦ εταραχθήσαντες καὶ μεθανοῦσαν εἰς τῆς φύσεως· 5 Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἀγέλος εἶπε πρὸς τὰς γυναῖκας· μη φοβεῖσθε· διὸτι Ιησοῦς τὸν εσταυρωμένον εἰσήκουστε· 6 ἐν τῇ εἰρήνῃ καὶ παρακαταθέσει, εἰς τὸν τοίχο τοῦ οἰκία του αὐτοῦ· Ἐλθετε, ἰδετε τον τοπὸν ὅπου εκεῖτο ο Κύριος. 7 Καὶ ὑπηγόντες ταχεῖα καὶ εἰπατε πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ· Ἐλθετε, ἰδετε τον τοπὸν ὅπου εκεῖτο ο Κύριος. 9 Καὶ ἠλθοντες ταχεῖα. Ἐνώ δὲ ἦρχοντο να απαγγείλωσιν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, ἰδου, ὁ Ἰησοῦς ἀπάντησεν αὐτας, λέγων· Χαίρετε. 10 Καὶ εξελθοῦσαι ταχεῖα απὸ τοῦ μνημείου, μετὰ ἐρυθρῶν καὶ χαράς, εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 11 Καὶ οἱ μαθηταὶ ἐλαλῆσαν πρὸς τοὺς αδελφοὺς αὐτοῦ, ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. 12 Καὶ διεφθάρθη ο λόγος οὗτος παρὰ τοὺς Ιουδαίους μέχρι τῆς σήμερον.

Mark
Chapter 1

1 Αρχή του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. 2 Καθώς είναι γεγραμμένον εν τοις προφηταίς· Ιδού, εγώ αποστέλλω τον αγγέλον μου προ προσώπου σου, οστίς θελεί κατασκευάσει την οδόν σου εμπρόςθεν σου· 3 Φωνή βοώντος εν τη ερήμῳ, ετοιμάζει την οδόν του Κυρίου, ευθείας καμένης τρίχας και μελί αγριον. 4 Και εξηρώθη εν τη ερήμῳ και κηρύττων βαπτισμός εις αφεσιν αμαρτιών. 5 Και εξηρχοντο προς αυτόν ολος ο τοπος της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμιταί, και εβαπτίζοντο παντες εν τω Ιορδάνῃ, εξομολογούμενοι τις αμαρτίας αυτων. 6 Και εδεδυμένος τριχας και εχών ζωνήν δερματινήν περί την οσφυν αυτου, και τρωγόν ακριδας και μελι αγριον. 7 Και εκήρυττε, λέγων· Ερχεται ο ισχυρότερος μου οπίσω μου, του οποίου δεν ειμαι αξιος σκυψας να λυσω το λωρίδον των υποδηματων αυτου. 8 Εγώ μεν σας εβαπτίσα τον υδάτι, αυτος δε θελει σας βαπτίσει εν Πνεύμα Αγιω. 9 Και εν εκείναις ταις ημεραις ηλθεν ο Ιησους απο Ναζαρετ της Γαλιλαιας και εβαπτισθη εις τον Ιορδανην. 10 Και ευθυς ανεβαινεν απο του υδατος, ειδε τους ουρανους σχιζομενους και το Πνευμα καταβαίνον ως περιστεραν επ' αυτον· 11 και φωνη εγεινεν εκ των ουρανων· Συ εισαι ο Υιος μου ο αγαπητος, εις τον οποιον ευηρεστηθη· 12 και ητο εκει εν τη ερημω ημερας τεσσαρακοντα πειραζομενος υπο του Σατανα, και ητο μετα των θηριων, και οι αγγελοι υπηρετουν αυτον. 13 Και ευθυς το Πνευμα εκβαλε τον εις την ερημον· 14 και ητο εκει εν τη ερημω ημερας τεσσαρακοντα πειραζομενος υπο του Σατανα, και ητο μετα των θηριων, και οι αγγελοι υπηρετουν αυτον. 15 Και εισερχονται εις Καπερναουμ· και ευθυς εν τω σαββατω εισελθων ο Ιησους εις την συναγωγην εδιδασκε. 16 Και ητο εν τη συναγωγη αυτων ανθρωπος εχων πνευμα ακαθαρτον, και ανεκραξε, λεγον· Φευ, τι ειναι μεταξυ ημων και σου, Ιησου Ναζαρηνε; ηλθες να μας απολεσης; σε γνωριζω τις εισαι, ο Αγιος του Θεου. 17 Και επετιμησεν αυτον ο Ιησους, λεγων· Σιωπα και εξελθε εξ αυτου. 18 Και το πνευμα το ακαθαρτον, αφαιρενεν απο αυτου και εκραξε μετα φωνης μεγαλης, εξηλθεν εξ αυτου. 19 Και παντες εξεπλαγησαν, ωστε συνεζητουν προς αλληλους, λεγοντες· Τι ειναι τοτε; τις αυτη νεα διδαχη, διοτι μετα εξουσιας προσταζει και τα ακαθαρτα πνευματα, και υπακουουσιν εις αυτον; 20 και εξηλθε δε η φημη αυτου ευθυς εις ολην την περιχωρον της Γαλιλαιας.
προς αυτον περι αυτης. 31 Και πλησιάσας ηγείρεν αυτήν πιασάς την χειρά αυτής, και αφήκεν αυτήν ο πυρετός ευθὺς, και υπήρετε αυτούς. 32 Αφού δε εγείνεσθε εσπέρα, οτε εδύσεν ο ηλιος, εφεραν προς αυτόν παντάς τους πασχοντάς και τους δαιμονιζομένους. 33 Και η πόλις ολὴ ητο συνήγημεν εμπρόσθεν της θυρας· 34 και εθεραπεύσε πολλοὺς πασχοντας διαφοροὺς αρρωστιας, και δαιμονία πολλα εξέβαλε, και δεν αφίνε τα δαιμονία να λαλωσιν, επείδη εγνώριζην αυτον. 35 Και το πρωί ενυπνιασάς, οσίος και προσήχε αυτον· και ευροντες αυτον λεγοντες εις αυτον οτι παντες σε ζητουσιν. 36 Και λεγει προς αυτους· Ας υπαγωμεν εις τας πλησιόν κωμοπολεις, δια να κηρυξω εκει· επειδη δια τουτο εξηλθον. 37 Και εκηρυττεν εν ταις συναγωγαις αυτων εις ολην την Γαλιλαιαν και εξεβαλε δαιμονια. 38 Και ερχεται προς αυτον λεπρος παρακαλων αυτον και γονυπετων εμπρόσθεν αυτου και λεγων προς αυτον οτι, εαν θελης, δυνασαι να με καθαρισης. 39 Ο δε Ιησους σπλαγχνισθεις, εξετεινε την χειρα και ηγγισεν αυτον και λεγει προς αυτον· Θελω, καθαρισθητι. 40 Και ως ειπε τουτο, ευθὺς εφυγεν απ' αυτου η λεπρα, και εκαθαρισθη.
και εδιδασκεν αυτους. ἐν δὲ ἔνθα τον τοῦ Ἀλφαιοῦ καθήμενον εἰς τὸ τελωνίον, καὶ λεγεὶ πρὸς αὐτον· Ἀκολουθεῖ με. Καὶ σηκίθεις ἱκολούθησαν αὐτὸν. Ἐν εὐθεῖας εἰς τὴν τραπέζην εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, καὶ διαβαίνων εἰδε Λευιν τὸν τοῦ Ἀλφαιοῦ καθημένον εἰς τὸ τελωνίον, καὶ λέγει πρὸς αὐτόν· Ἀκολουθεῖ με. Καὶ σηκώθηκεν ἐκολουθεῖ αὐτὸν.

Καὶ εἰρθαὶ καὶ λειψάνων πρός αὐτοὺς· Διὰ τι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ αμαρτωλῶν τρωγεῖ καὶ πίνει; 17 Καὶ ἀκούσας ὁ Ἱησοῦς, λέγει πρὸς αὐτοὺς· Ποὺς δὲν θηροῦσιν οἱ υγιεὶς, αλλὰ οἱ πασχόντες· δεν ηλθον διὰ να καλέσω δικαίους ἀλλὰ αμαρτωλούς εἰς μετανοίαν.

οἱ μαθηταὶ δὲ τοῦ Ἰωάννου καὶ οἱ τῶν Ἰσραήλεων ἐνεστεύον. Καὶ ερχονται καὶ λέγουσι πρὸς αὐτόν· Διὰ τι οἱ μαθηταὶ τοῦ Ἰωάννου καὶ οἱ τῶν Ἰσραήλεων νηστεύουσι· οἱ δὲ μαθηταὶ σου δὲν νηστεύουσιν;

Καὶ είπε πρὸς αὐτούς ὁ Ἰησοῦς· Μηπως δυνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφώνος, ενοσω ο νυμφιος ειναι μετ' αὐτων, να νηστευωσιν; οσον καιρον εχουσι τον νυμφιον μεθ' εαυτων, δεν δυνανται να νηστευωσι· θελουσιν ομως ελθει ημεραι, οταν αφαιρεθη απ' αυτων ο νυμφιος, και τοτε θελουσι νηστευσει εν εκειναις ταις ημεραις.

ος οινος νεος να βαλληται εις ασκους νεους. ἐντελουσι ομως ελθει ημεραι, οταν αφαιρεθη απ' αυτων ο νυμφιος, και τοτε θελουσι νηστευσει εν εκειναις ταις ημεραις.

ουδεις βαλλει οινον νεον εις ασκους παλαιους· ει δε μη, ο οινος εκχεεται και οι ασκοι φθειρονται· αλλα πρεπει οινος νεος να βαλληται εις ασκους νεους.

οτε διεβαινεν εν σαββατω δια των σπαρτων, οι μαθηται αυτου, ενω ωδευον, ηρχισαν να ανασπωσι τα ασταχυα. Και οι Φαρισαιοι ελεγον προς αυτον· Ιδου, δια τι πραττουσιν εν τοις σαββασιν εκεινο, το οποιον δεν συγχωρειται;

Ποτε δεν ανεγνωσατε τι επραξεν ο Δαβιδ, οτε ελαβε χρειαν και επεινασεν αυτος και οι μετ' αυτου; 26 πως εισηλθεν εις τον οικον του Θεου επι Αβιαθαρ του αρχιερεως, και εφαγε τους αρτους της προθεσεως, τους δεν ειναι συγκεχωρημενεν ειμι εις τους ιερεις να φαγωσι, και εδωκε και εις τους οντας μετ' αυτου;

και ελεγε προς αυτους· το σαββατον εγεινε δια τον ανθρωπον, ουχι ο ανθρωπος δια το σαββατον· ουδεις ραπτει επιρραμμα αγναφου πανιου επι ιματιον παλαιον· ει δε μη, το αναπληρωμα αυτου το νεον αφαιρει απο του παλαιου, και γινεται σχισμα χειροτερον.

και καθημεν εις το τελωνιον, και διαβαινων ειδε Λευιν τον του Αλφαιου καθημενον εις το τελωνιον, και λεγει προς αυτου· Ακολουθει με. Και σηκωθηκεν εκολουθησεν αυτον.
και απο της Ιουδαιας και απο Ιεροσολυμων και απο της Ιδουμαιας και απο περαν του Ιορδανου και οι περι Τυρον και Σιδωνα, πληθος πολυ, ακουσαντες οσα επραττεν, ηλθον προς αυτον. Και ειπε προς τους μαθητας αυτου να μενη πλησιον αυτου εν πλοιαριον εξ αιτιας του οχλου, δια να μη συνθλιβωσιν αυτον· διοτι εθεραπευσε πολλους, ωστε επιπτον επ' αυτον δια να εγγισωσιν αυτον οσοι ειχον αρρωστιας. Και τα πνευματα τα ακαθαρτα, οτε εθεωρουν αυτον, προσεπιπτον εις αυτον και εκραζον, λεγοντα οτι συ εισαι ο Υιος του Θεου. Και πολλα επετιμα αυτα δια να μη φανερωσιν αυτον. Και αναβαινει εις το ορος και προσκαλει οσους αυτος ηθελε, και υπηγον προς αυτον. Και εξελεξε δωδεκα, δια να ηναι μετ' αυτου και δια να αποστελλη αυτους να κηρυττωσι και να εχωσιν εξουσιαν να θεραπευωσι τας νοσους και να εκβαλλωσι τα δαιμονια· Σιμωνα, τον οποιον επωνομασε Πετρον, και ιακωβον τον του Ζεβεδαιου και Θωμαν και Ιακωβον τον του Αλφαιου και Θαδδαιον και Σιμωνα τον Κανανιτην και Ιουδαν τον Ισκαριωτην, οστις και παρεδωκεν αυτον. Και οι γραμματεις, οιτινες κατεβησαν απο Ιεροσολυμων, ελεγον οτι εχει Βεελζεβουλ, και οτι δια του αρχοντος των δαιμονιων εκβαλλει τα δαιμονια. Προσκαλεσας αυτους, ελεγε προς αυτους δια παραβολων· Πως δυναται Σατανας να εκβαλλη Σαταναν; και εαν βασιλεια διαιρεθη καθ' εαυτης, η βασιλεια εκεινη δεν δυναται να σταθη· και εαν οικια διαιρεθη καθ' εαυτης, η οικια εκεινη δεν δυναται να σταθη. Αληθως σας λεγω οτι παντα τα αμαρτηματα θελουσι συγχωρηθη εις τους υιους των ανθρωπων και αι βλασφημιαι, οσας βλασφημησωσιν· οστις ομως βλασφημηση εις το Πνευμα το Αγιον, δεν εχει συγχωρησιν εις τον αιωνα, αλλ' ειναι ενοχος αιωνιου καταδικης. Ερχονται λοιπον οι αδελφοι και η μητηρ αυτου, και σταθεντες εξω απεστειλαν προς αυτον και εκραζον αυτον. Και παλιν ηρχισε να διδασκη πλησιον της θαλασσης· και συνηχθη προς αυτον οχλος πολυς, ωστε εισελθων εις το πλοιον εκαθητο εις την θαλασσαν· και πας ο οχλος ητο επι της γης πλησιον.
της βαλασσής. 2Και εδίδασκεν αυτούς διὰ παραβολῶν πολλα, καὶ ελεγε πρὸς αὐτοὺς εν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 3Ακοντεὶ ἰδιο, ἐξῆλθεν ὁ σπειρῶν διὰ να σπειρῆ. 4Καὶ εἰν ἐσπειρῆν, ἀλλο μὲν ἐπέσε παρὰ τὴν οδὸν, καὶ ἦλθον τα πετεινα του ουρανου καὶ κατέφαγαν αὐτο. 5Αλλο δὲ ἐπεσεν εἰπ το πετρῶδες, ὁποὶ δὲ οἰκουν εν τῇ γην καὶ εὐθυς ἐξηλθεν εἰς τη διδαχή αὐτον καὶ καρπὸν δὲν ἐδώκε. 6Καὶ ἀλλο ἐπεσεν εἰς τὴν καλῆν και εδώκεν εν τριακοντα καὶ εν εξηκοντα καὶ εν εκατον. 7Και ελεγε πρὸς αὐτοὺς· Ο εχων ωτα δια να ακουη, ας ακουη. 8Οτε δε εμεινε καταμονας, ἠρωτησαν αὐτον οι περι αὐτον μετα των δωδεκα περι της παραβολης. 9Και ελεγε πρὸς αὐτούς και ελεγε προς αυτους· Εις εσας εδοθη να γνωρισητε το μυστηριον της βασιλειας του Θεου· εις εκεινους δε τους εξω δια παραβολων τα παντα γινονται, δια να βλεπωσι βλεποντες και να μη ιδωσι, καὶ ακουωσιν ακουοντες και μη νοησωσι, μηποτε επιστρεψωσι και συγχωρηθωσιν εις αυτους τα αμαρτηματα. 10Και λεγει προς αυτους· Δεν εξευρετε την παραβολην ταυτην, και πως θελετε γνωρισει πασας τας παραβολας; 11Ο σπειρων τον λογον σπειρει. 12Οι δε παρ την οδον ειναι ουτοι, εις τους οποιους σπειρεται ο λογος, και οταν ακουσωσι τον λογον, ευθυς ανετειλεν ο ηλιος εκαυματισθη, και επειδη δεν ειχε ριζαν εξηρανθη. 13Και αλλο επεσεν εις τας ακανθας, και ανεβησαν αι ακανθαι και συνεπνιξαν αυτο, και καρπον δεν εδωκε. 14Και αλλο επεσεν εις την γην την καλην και εδιδε καρπον αναβαινοντα καὶ αυξανοντα, και εδωκεν εν τριακοντα καὶ εν εξηκοντα καὶ εν εκατον. 15Και ελεγε προς αυτους· Μηπως ο λυχνος ερχεται δια να τεθη υπο τον μοδιον η υπο την κλινην; ουχι δια να τεθη επι τον λυχνοστατην; 16Αφροτεν ο σπειρων τον λογον σπειρει. 17Σατανας, και αφαιρει τον λογον τον εσπαρμενον εν ταις καρδιαις αυτων. 18Και ομοιως οι οποιοι σπαροντες ειναι ουτοι, οιτινες ακουουσι τον λογον, και ακουουσι τον λογον, ευθυς μετα χαρας δεχονται αυτον, δεν εχουσιν ομως ριζαν εν εαυτοις, αλλ' ειναι προσκαιροι· επειτα οταν γεινη θλιψις η διωγμος δια τον λογον, ευθυς σκανδαλιζονται. 19Και οι εις τας ακανθας σπαρομενοι ειναι ουτοι, οιτινες ακουουσι τον λογον, και ακουουσι τον λογον, και μεριμναι του αιωνος τουτου και η απατη του πλουτου και αι επιθυμιαι των αλλων πραγματων εισερχομεναι συμπνιγουσι τον λογον, και γινεται ακαρπος. 20Και εις την γην την καλην σπαρεντες ειναι ουτοι, οιτινες ακουουσι τον λογον και παραδεχονται και καρποφορουσιν εν τριακοντα καὶ εν εξηκοντα καὶ εν εκατον. 21Και ελεγε προς αυτους· Οστις εχει ωτα δια να ακουη, ας ακουη. 22Και ελεγε προς αυτους· Προσεχετε τι ακουετε. Με οποιον μετρον μετρειτε, θελει μετρηθη εις εσας, και θελει γεινει προσθηκη εις εσας τους ακουοντας. 23Οστις εχει, θελει δοθη εις αυτον· και οστις δεν εχει, και εκεινο το οποιον εχει θελει αφαιρεθη απ' αυτου. 24Και ελεγεν· Ουτως ειναι η βασιλεια του Θεου, ως εαν ανθρωπος ριψη τον σπορον επι της γης, και κοιμαται και σηκονηται νυκτα και ημεραν, και ο σπορος βλαστανη και αυξανη καθως αυτος δεν εξευρει. 25Διοτι αφ' εαυτης η γη καρποφορει, πρωτον χορτον, επειτα ασταχυον, επειτα πληρη σιτον εν τω ασταχυω. 26Οταν δε ωριμαση ο καρπος, ευθυς αποστελλει το δρεπανον, διοτι ηλθεν ο θερισμος. 27Ετι ελεγε· Με τι να ομοιωσωμεν την βασιλειαν; η με ποιαν παραβολην να παραβαλωμεν αυτην; 28Οστις οταν σπαρη επι της γης, ειναι μικροτερος παντων των σπερματων των επι της γης· αφου δε σπαρη, αναβαινει και γινεται μεγαλητερος παντων των λαχανων και καμνει κλαδους μεγαλους, ωστε υπο την σκιαν αυτου δυνανται τα πετεινα του ουρανου να κατασκηνωσι.
παραβολης δεν ελαλει προς αυτους· κατ ιδιαν ομως εξηγει παντα εις τους μαθητας αυτου. 35\textit{Και λεγει προς αυτους εν εκεινη τη ημερα, στη εγεινεν εσπερα· Ας διελθωμεν εις το περαν.}} \textit{36\textit{Και αφησαντες τον οχλον, παραλαμβανουσιν αυτον ως ητο εν επ τω πλοιω και αλλα δε πλοιαρια ησαν μετ' αυτου.}} \textit{37\textit{Για και γινεται μεγας ανεμοστροβιλος και τα κυματα εισεβαλλον εις το πλοιον, ωστε αυτο ηδη εγεμιζετο.}} \textit{38\textit{Και αυτος ητο επι της πρυμνης κοιμωμενοι επι το προσκεφαλαιον· και εξυπνουσιν αυτον και λεγουσι προς αυτον· Διδασκαλε, δεν σε μελει οτι χανομεθα;}} \textit{39\textit{Και σηκωθεις επιπετιμησε τον ανεμον και ειπε προς την θαλασσαν· Σιωπα, ησυχασον. Και επαυσεν ο ανεμος, και εγεινε γαληνη μεγαλη.}} \textit{40\textit{Και ειπε προς αυτους· Δια τι εισθε ουτω δειλοι; πως δεν εχετε πιστιν;}} \textit{41\textit{Και εφοβηθησαν φοβον μεγαν και ελεγον προς αλληλους· Τις λοιπον ειναι ουτος, οτι και ο ανεμος και η θαλασσα υπακουουσιν εις αυτον;}}

Chapter 5

1\textit{Και ηλθον εις το περαν της θαλασσης εις την χωραν των Γαδαρηνων.}} \textit{2\textit{Και ως εξηλθεν εκ του πλοιου, ευθυς απηντησεν αυτον εκ των μνημειων ανθρωπος εχων πνευμα ακαθαρτον,}} \textit{3\textit{οστις ειχε την κατοικιαν εν τοις μνημειοις, και ουδεις ηδυνατο να δεση αυτον ουδε με αλυσεις,}} \textit{4\textit{διοτι πολλακις ειχε δεθη με ποδοδεσμα και με αλυσεις, και διεσπασθησαν υπ' αυτου αι αλυσεις και τα ποδοδεσμα συνετριφθησαν, και ουδεις ισχυε να δαμαση αυτον·}} \textit{5\textit{και δια παντος νυκτα και ηεν εν τοις ορεσι και εν τοις μνημειοις, κραζων και κατακοπτων εαυτον με λιθους.}} \textit{6\textit{Ιδων δε τον Ιησουν απο μακροθεν, εδραμε και προσεκυνησεν αυτον,}} \textit{7\textit{και κραξας μετα φωνης μεγαλης ειπε·}} \textit{8\textit{Τι ειναι μεταξυ εμου και σου, Ιησου, Υιε του Θεου του υψιστου; ορκιζω σε εις τον Θεον, μη με βασανισης.}} \textit{9\textit{Διοτι ελεγε προς αυτον· Εξελθε απο του ανθρωπου το πνευμα το ακαθαρτον.}} \textit{10\textit{Και απεκριθη λεγων· Λεγεων ειναι το ονομα μου, διοτι πολλοι ειμεθα.}} \textit{11\textit{Ητο δε εκει προς τα ορη αγελη μεγαλη χοιρων βοσκομενη.}} \textit{12\textit{και παρεκαλεσαν αυτον παντες οι δαιμονες, λεγοντες· Πεμψον ημας εις τους χοιρους, δια να εισελθωμεν εις αυτους.}} \textit{13\textit{Και ο Ιησους ευθς επετρεψεν εις αυτους. Και εξελθοντα τα πνευματα τα ακαθαρτα εισηλθον εις τους χοιρους και ωρμησεν η αγελη κατα του κρημνου εις την θαλασσαν· ησαν δε εως δυο χιλιαδες και επνιγοντο εν τη θαλασσα.}} \textit{14\textit{Οι δε βοσκοντες τους χοιρους εφυγον και ανηγγειλαν εις την πολιν και εις τους αγρους· και εξηλθον δια να ιδωσι τι ειναι το γεγονος.}} \textit{15\textit{Και ερχονται προς τον Ιησουν, και θεωρουσι τον δαιμονιζομεν, οστις ειχε τον λεγεωνα, καθημενον και ενδεδυμενον και σωφρονουντα, και εφοβηθησαν.}} \textit{16\textit{Και διηγηθησαν προς αυτους οι ιδοντες πως εγεινε το πραγμα εις τον δαιμονιζομεν, και περι των χοιρων.}} \textit{17\textit{Και ηρξαν να παρακαλωσιν αυτον να αναχωρηση απο των οριων αυτων.}} \textit{18\textit{Και στε ευσηλθεν εις το πλοιον, παρεκαλει αυτον ο δαιμονισθεις να ηναι μετ' αυτου.}} \textit{19\textit{Πλην ο Ιησους δεν αφηκεν αυτον, αλλα λεγει προς αυτον· Υπαγε εις τον οικον σου προς τους οικειους σου και αναγγειλον προς αυτους σας ο Κυριος σοι εκαμε και σε ηλεησε.}} \textit{20\textit{Και ανεχωρησε και ηρξες να κηρυττη εν τη Δεκαπολει οσα εκαμεν εις αυτον ο Ιησους, και παντες}
εθαυμαζον. 21Και αφού ο Ιησοὺς διεπερασε παλιν εν τω πλοιω εις το περαν, συνηχθη προς αυτον οχλος πολυς, και ητο πλησιον της θαλασσης. 22Και ιδου, ερχεται εις των αρχισυναγωγων, ονοματι Ιαειρος, και ιδων αυτον πιπτει προς τους ποδας αυτου· 23και παρεκαλει αυτον πολλα, λεγων οτι το θυγατριον μου πνεει τα λοισθια· να ελθης και να βαλης τας χειρας σου επ' αυτην, δια να σωθη και θελει ζησει. 24Και υπηγε μετ' αυτου· και ηκολουθει αυτον οχλος πολυς, και συνεθλιβον αυτον. 25Και γυνη τις, εχουσα ρυσιν αιματος δωδεκα ετη 26και πολλα παθουσα υπο πολλων ιατρων και δαπανησασα πασαν την περιουσιαν αυτης και μηδεν ωφεληθεισα, αλλα μαλλον εις το χειρον ελθουσα, 27ακουσασα περι του Ιησου, ηλθε μεταξυ του οχλου οπισθεν και ηγγισε το ιματιον αυτου· 28διοτι ελεγεν οτι και αν τα ιματια αυτου εγγισω, θελω σωθη. 29Και ευθυς εξηρανθη η πηγη του αιματος αυτης, και ησθανθη εν τω σωματι αυτης οτι ιατρευθη απο της μαστιγος. 30Και ευθυς ο Ιησους, νοησας εν εαυτω την δυναμιν την εξελθουσαν απ' αυτου, στραφεις εν τω οχλω ελεγε· Τις ηγγισε τα ιματια μου; 31Και ελεγον προς αυτον οι μαθηται αυτον· Βλεπεις τον οχλον συνθλιβοντα σε, και λεγεις τις μου ηγγισε; 32Και περιεβλεπε δια να ιδη την πραξασαν τουτο. 33Η δε γυνη, φοβηθεισα και τρεμουσα, επειδη ηξευρε τι εγεινεν επ' αυτην, ηλθε και προσεπεσεν εις αυτον και ειπε προς αυτην πασαν την αληθειαν. 34Ο δε ειπε προς αυτην· Θυγατερ, η πιστις σου σε εσωσεν· υπαγε εις ειρηνην και εσο υγιης απο της μαστιγος σου. 35Ενω αυτος ελαλει ετι, ερχονται απο του αρχισυναγωγου, λεγοντες οτι η θυγατηρ σου απεθανε· τι πλεον ενοχλεις τον Διδασκαλον; 36Ο δε Ιησους, ευθυς οτε ηκουσε τον λογον λαλουμενον, λεγει προς τον αρχισυναγωγον· Μη φοβου, μονον πιστευε. 37Και δεν αφηκεν ουδενα να ακολουθηση αυτον ειμη τον Πετρον και Ιακωβον και Ιωαννην τον αδελφον Ιακωβου. 38Και ερχεται εις τον οικον του αρχισυναγωγου και βλεπει θορυβον, κλαιοντας και αλαλαζοντας πολλα, 39και εισελθων λεγει προς αυτους· Τι θορυβεισθε και κλαιετε; το παιδιον δεν απεθανεν, αλλα κοιμαται. 40Και κατεγελων αυτου. Ο δε, αφου εξεβαλεν απαντας, παραλαμβανει τον πατερα του παιδιου και την μητερα και τους μεθ' εαυτου και εισερχεται οπου εκειτο το παιδιον, 41και πιασας την χειρα του παιδιου, λεγει προς αυτην· Ταλιθα, κουμι· το οποιον μεθερμηνευομεν ειναι, Κορασιον, σοι λεγω, σηκωθι. 42Και ευθυς εσηκωθη το κορασιον και περιεπατει· διοτι ητο ετων δωδεκα. Και εξεπλαγησαν με εκπληξιν μεγαλην. 43Και παρηγγειλεν εις αυτους πολλα να μη μαθη μηδεις τουτο και ειπε να δοθη εις αυτην να φαγη.
ηδύνατο ἐκεὶ οὐδὲν θαυμά να καμῆ, εἰμὶ ὅτι ἐπὶ οἷγος ἀρρωστοὺς ἐπίθεσας τὰς χεῖρας ἐθεραπεύσεν αὐτοὺς· 6 καὶ εὐθυμαζε ἀποντι πέταν αὐτῶν καὶ περιηρχεῖν αὐτοὺς ἡμῶν ἀρρωστοὺς τας χεῖρας· 7 καὶ προσκέκλησας τοὺς δώδεκα, ἤρχισε να ἀποστελεῖν αὐτοὺς· καὶ παρηγγείλειν εἰς αὐτοὺς· καὶ εθαυμάζε διὰ τὴν απίστιαν αὐτῶν. 8 καὶ περιηρχεῖ τὰς κώμας κυκλῶ· 9 καὶ προσκάλεσας δώδεκα, ἠρχίσεν νὰ ἀποστέλλῃ αὐτοὺς· καὶ εἴδεν εἰς τὴν πολίν εἰς τὸν ἄγιον καὶ ἐς τοὺς προφῆτας· 10 καὶ ήκούσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρώδης· διὸτι φανερὸν ἦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ εἶπεν· Ιωάννης ο Βαπτιστὴς ανέστη εἰς νεκροὺς, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσεν αἱ δύναμες εἰς αὐτῷ. 11 Ἀλλοι εἶπον· ο Ἡλίας· ἀλλοί δὲ εἶπον· ο τὸς ως εἰς τῶν προφητῶν. 12 Ἀκούσας δὲ ο Ηρώδης εἶπεν· οὐκ αὐτὸν εἶναι τὸν Ιωάννην, τὸν ὃν εγὼ ἀπεκεφαλίσα· αὐτὸς ἀνέστη εἰς νεκροὺς. 13 Ἐξελθοντες ἔκηρυσσον· καὶ εξεβάλλον πολλὰ δαιμονιά καὶ ἑλείφον πολλοὺς αρρωστοὺς· 14 καὶ μετανοῆσοι· καὶ εξεβάλλον πολλὰ δαιμονιά καὶ ἑλείφον πολλοὺς αρρωστοὺς· 15 καὶ ηκούσεν ο βασιλεὺς Ηρώδης· διὸτι φανερὸν ἦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ εἶπεν· Ιωάννης ο Βαπτιστὴς ανέστη εἰς νεκροὺς, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσεν αἱ δύναμες εἰς αὐτῷ. 16 Ἀλλοί εἶπον· ο Ἡλίας· ἀλλοί δὲ εἶπον· ο τὸς ως εἰς τῶν προφητῶν· 17 Υπαγοντες οἱ οχλοὶ, καὶ ἐξαισθάνετο· 18 καὶ ηκούσεν ο βασιλεὺς Ηρώδης· διὸτι φανερὸν ἦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ εἶπεν· Ιωάννης ο Βαπτιστὴς ανέστη εἰς νεκροὺς, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσεν αἱ δύναμες εἰς αὐτῷ.
εγνωρισαν αυτον και συνεδραμον εκει πεζοι απο πασων των πολεων και φθασαν εις αυτουν συνηχησαν πλησιν αυτουν. 34 Εξελθων δε ο Ιησους, ειδε πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη δι' αυτους, επειδη ήσαν ως προβατα μη εχοντα ποιμενα, και ηρξε να διδασκη αυτους πολλα. 35 Και επειδη ειχεν ηδη παρελθει ωρα πολλη, προσελθοντες προς αυτον οι μαθηται αυτου, λεγουσιν στη ερημος ειναι ο τοπος και ηρξαν να παρηλθεν ηδη πολλη ωρα. 36 Ο δε αποκριθεις ειπε προς αυτους· Δοτε σεις εις αυτους να φαγωσι. Και λεγουσι προς αυτον· να υπαγωμεν να αγορασωμεν διακοσιων δηναριων αρτους και να δωσωμεν εις αυτους να φαγωσιν; 37 Ο δε λεγει προς αυτους· Ποσους αρτους εχετε; υπαγετε και ιδετε. Και αφου ειδον, λεγουσι· Πεντε, και δυο οψαρια. 39 Και εκατερος απο των τοπων εκεινων ειναι εις αυτους, ηρξαν να παρηλθησαν πεζοι απο πασων των πολεων και φθασαν εις αυτους συνηχησαν πλησιν αυτου. 40 Και επειδη ειχεν ηδη παρελθει ωρα πολλη, προσελθοντες προς αυτον οι μαθηται αυτου, λεγουσιν εις αυτους να φαγωσιν. 41 Και λαβων τους πεντε αρτους και τα δυο οψαρια, αναβλεψας εις τον ουρανον ηυλογησε και κατεκοψε τους αρτους και εδιδεν εις τους μαθητας αυτου δια να βαλωσιν εμπροσθεν αυτων, και τα δυο οψαρια εμοιρασεν εις παντας.

Chapter 7
1 Και συναγονται προς αυτον οι Φαρισαιοι και τινες των γραμματεων, ελθοντες απο Ιερουσαλημ· 2 και ιδοντες τινας των μαθητων αυτου τρωγοντας αρτους με χειρας μεμολυσμενας, τουτεστιν ανιπτους, εμεμφθησαν αυτους. 3 διοτι οι Φαρισαιοι και παντες οι Ιουδαιοι, εαν δεν
νιψώσι μέχρι τον αγκώνος τας χειράς, δεν τρωγούσι, κρατοῦντες την παράδοσιν των πρεσβυτερών· και επιστρεφόμενοι από της αγοράς, εάν δεν νιψθώσι, δεν τρωγούσιν· εἶναι καί αλλὰ πολλὰ, τὰ οποία παρέλαβάν τον αρτόν, να φυλάττωσίν, πλυμάτα ποτηρίων καὶ ἕστων καὶ σκευῶν χαλκίνων καὶ κλίνων· εἶπει εἰρωτός αὐτὸν οἱ Φαρισαίοι καὶ οἱ γραμματεῖς· Διατεὶ οἱ μαθηταὶ σου δὲν περιπάτουσι κατὰ την παράδοσιν των πρεσβυτερών, αλλὰ μὲ χειράς ανίπτους τρωγοῦσιν τὸν αρτόν· ὁ δὲ ἀποκρίθης εἰπὲ πρὸς αὐτοὺς· ὅτι καλῶς προεφήτευσεν ὁ Ἡσαῖας περὶ υμῶν τῶν υποκριτῶν, ως εἶναι γεγραμμένον· ὡτος ο λαὸς διὰ τῶν χειλῶν μὲ τιμά, η δὲ καρδία αὐτῶν μακρὰν ἀπέχει αὐτῷ· Εἰς ματὴν δὲ μὲ σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐνταλμάτων· εἰπὲ πρὸς αὐτοὺς· Ὁ δὲ ἀποκρίθης εἰπε προς αυτους· οτι καλως προεφητευσεν ο Ησαιας περι υμων των υποκριτων, ωσ ειναι γεγραμμενον· Ουτος ο λαος δια των χειλων με τιμα, η δε καρδια αυτων μακραν απεχει απ' εμου. Διοτι αφησαντες την εντολην του Θεου, κρατειτε την παραδοσιν των ανθρωπων, πλυματα ξεστων και ποτηριων, και αλλα παρομοια τοιαυτα πολλα καμνετε. Και ελεγε προς αυτους· Καλως αθετειτε την εντολην του Θεου, δια να φυλαττητε την παραδοσιν σας. Διοτι ο Μωυσης ειπε· Τιμα τον πατερα σου και την μητερα σου. και· Ο κακολογων πατερα η μητερα εξαπαντος να θανατονηται· σεις ομως λεγετε· Εαν ανθρωπος ειπη προς τον πατερα η προς την μητερα, Κορβαν, τουτεστι δωρον, ειναι ο, τι ηθελε ωφεληθη εξ εμου, αρκει, και δεν αφινετε πλεον αυτον να καμη ουδεν εις τον πατερα αυτου η εις την μητερα αυτου, ακυρουντες τον λογον του Θεου χαριν της παραδοσεως σας· και καμνετε παρομοια τοιαυτα πολλα. Και προσκαλεσας παντα τον οχλον, ελεγε προς αυτους· Ακουετε μου παντες και νοειτε. Δεν ειναι ουδεν εισερχομενον εξωθεν του ανθρωπου εις αυτον, το οποιον δυναται να μολυνη αυτον, αλλα τα εξερχομενα απ' αυτου, εκεινα ειναι τα μολυνοντα τον ανθρωπον. Ο εχων ωτα δια να ακουη, ας ακουη. Και οτε εισηλθεν εις τον οικον απο του οχλου, ηρωτων αυτον οι μαθηται αυτου περι της παραβολης. Ελεγε δε οτι το εξερχομενον εκ του ανθρωπου, εκεινο μολυνει τον ανθρωπον. Διοτι εσωθεν εκ της καρδιας των ανθρωπων εξερχονται οι διαλογισμοι οι κακοι, μοιχειαι, πορνειαι, φονοι, κλοπαι, πλεονεξιαι, πονηριαι, δολος, ασελγεια, βλεμμα πονηρον· βλασφημια, υπερηφανια, αφροσυνη· παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εξερχονται και μολυνουσι τον ανθρωπον. Και σηκωθεις εκειθεν υπηγεν εις τα μεθορια Τυρου και Σιδωνος. Και εισελθων εις την οικιαν, δεν ηθελε να μαθη τουτο μηδεις, δεν ηδυνηθη ομως να κρυφθη. Διοτι ακουσα περι αυτου γυνη τις, της οποιας το θυγατριον ειχε πνευμα ακαθαρτον, ηλθε και προσεπεσεν εις τους ποδας αυτου· Ητο δε η γυνη Ελληνις, Συροφοινισσα το γενος· και παρεκαλει αυτον να εκβαλη το δαιμονιον εκ της θυγατρος αυτης. Ο δε Ιησους ειπε προς αυτην· Αφες πρωτον να χορτασθωσι τα τεκνα· διοτι δεν ειναι καλον να λαβη τις τον αρτον των τεκνων και να ριψη εις τα κυναρια. Η δε απεκριθη και λεγει προς αυτον· Ναι, Κυριε· αλλα και τα κυναρια υποκατω της τραπεζης τρωγουσιν απο των ψιχιων των παιδιων.
και παρακαλούσιν αυτον να επιθεση την χειρα επ' αυτον. 33Και παραλαβων αυτον κατ' ιδιαν απο του οχλου εβαλε τους δακτυλους αυτου εις τα ωτα αυτου, και πτυσασ ηγησε την γλωσσαν αυτου, 34και αναβλεψας εις τον ουρανον, εστεναξε και λεγει προς αυτον· Εφφαθα, τουτεστιν Ανοιχθητι. 35Και ευθυς ηνοιχθησαν τα ωτα αυτου και ελυθη ο δεσμος της γλωσσης αυτου, και αναβλεψας εις τον ουρανον, εστεναξε και λεγει προς αυτον· Εφφαθα, τουτεστιν Ανοιχθητι. 36Και ευθυς ηνοιχθησαν τα ωτα αυτου και ελυθη ο δεσμος της γλωσσης αυτου, και ελαλει ορθως. 37Και εξεπληττοντο καθ' υπερβολην, λεγοντες· Καλως επραξε τα παντα· και τους κωφους καμνει να ακουωσι και τους αλαλους να λαλωσι.

Chapter 8

1Εν εκειναις ταις ημεραις, επειδη ητο παμπολυς οχλος και δεν ειχον τι να φαγωσι, προσκαλεσας τον Ιησους τους μαθητας αυτου λεγει προς αυτους· 2Σπλαγχνιζομαι δια τον οχλον, οτι τρεις ηδη ημερας μενουσι πλησιον μου και δεν εχουσι τι να φαγωσι. 3και εαν απολυσω αυτους νηστεις εις τους οικους αυτων, θελουσιν αποκαμει καθ' οδον· διοτι τινες εξ αυτων ηλθον μακροθεν. 4Και απεκριθησαν προς αυτον οι μαθηται αυτου· Ποθεν θελει τις δυνηθη να χορταση τουτους απο αρτων εδω επι της ερημιας? 5Και ηρωτησεν αυτους· Ποσους αρτους εχετε; Οι δε ειπον· Επτα. 6Και προσεταξε τον οχλον να καθησωσιν επι της γης· και λαβων τους επτα αρτους, αφου ευχαριστησεν, εκοψε και εδιδεν εις τους μαθητας αυτου δια να βαλωσιν εμπροσθεν του οχλου· και εβαλον. 7Ειχον και ολιγα οψαρακια· και ευλογησας ειπε να βαλωσι και αυτα. 8Εφαγον δε και εχορτασθησαν, και εσηκωσαν περισσευματα κλασματων επτα σπυριδας. 9Ησαν δε οι φαγοντες ως τετρακισχιλιοι· και απελυσεν αυτους. 10Και ευθυς εμβας εις το πλοιον μετα των μαθητων αυτου, ηλθεν εις τα μερη Δαλμανουθα. 11Και εξηλθον οι Φαρισαιοι και ηρχισαν να καμνωσιν ερωτησεις προς αυτον, και εζητουν παρ' αυτου σημειον απο του ουρανου, πειραζοντες αυτον. 12Τοτε αναστεναξας εκ καρδιας αυτου, λεγει· Δια τι η γενεα αυτη σημειον ζητει; αληθως σας λεγω, δεν θελει δοθη εις την γενεαν ταυτην σημειον. 13Και αφησας αυτους εισηλθε παλιν εις το πλοιον και απηλθεν εις το περαν. 14Ελησμονησαν δε να λαβωσιν αρτους και δεν ειχον μεθ' εαυτων εν τω πλοιω ειμη ενα αρτον. 15Και παρηγγελλεν εις αυτους, λεγων· Βλεπετε, προσεχετε απο της ζυμης των Φαρισαιων και της ζυμης του Ηρωδου. 16Και διελογιζοντο προς αλληλους, λεγοντες οτι αρτους δεν εχομεν. 17Νοησας δε ο Ιησους, λεγει προς αυτους· Τι διαλογιζεσθε οτι δεν εχετε αρτους; ετι δεν νοειτε ουδε καταλαμβανετε; ετι πεπωρωμενην εχετε την καρδιαν σας; 18οφθαλμους εχοντες δεν βλεπετε, και ωτα εχοντες δεν ακουετε; και δεν ενθυμεισθε; 19οτε εκοψα τους πεντε αρτους εις τους πεντακισχιλιους, ποσους κοφινους πληρεις κλασματων εσηκωσατε; Λεγουσι προς αυτον· δωδεκα. 20Και ετι δεν ειπον· Επτα. 21Και ελεγε προς αυτους· Πως δεν καταλαμβανετε; 22Και ερχεται εις Βηθσαιδαν. Και φερουσι προς αυτον τυφλον και παρακαλουσιν αυτον να εγγιση αυτον. 23Και πιασας την χειρα του τυφλου, εφερεν αυτον εξω της κωμης και πτυσασ εις τα ομματα αυτου, επεθεσεν επι αυτον τας χειρας και ηρωτα αυτον αν βλεπη τι. 24Και αναβλεψας ελεγε· Βλεπω τους ανθρωπους, ο, τι
οι μαθητές του, καθ’ οδόν ηρωτά τους, λέγων πρὸς αὐτούς· 'Τις με λέγεις πρὸς αὐτούς; Σὺ εἰς αὐτὸν ἐξετάσατε. 30 Καὶ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ ἀκολούθησεν αὐτὸς λέγων· Αὐτὸν οὸν μὴ λέγηται εἰς μηδένα περί αὐτοῦ. 31 Καὶ ταῦτα λέγει πρὸς αὐτούς· Οὐτοὶ ἀνθρώποι εἰσέλθατε εἰς τὸν κόσμον· ἢ θηρίατος, ἢ ἔτη, ἢ θηρίατος, ἢ ἔτη, ἢ θηρίατος, ἢ ἔτη, ἢ θηρίατος, ἢ ἔτη, ἢ θηρίατος. 32 Καὶ λέγει πρὸς αὐτούς· ἂς καταφρονήσει αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ τὴν ζωὴν αὐτοῦ, ἢς θηρίατος, ἢ ἔτη, ἢ θηρίατος, ἢ ἔτη, ἢ θηρίατος. 33 Καὶ λέγει πρὸς αὐτούς· ἂς αὐτὸν ἐπιτιμήσητε εἰς τὸ μέγα πόλεμον καὶ ἀναπέσθαι αὐτὸν, ἢς θηρίατος, ἢ ἔτη, ἢ θηρίατος, ἢ ἔτη. 34 Καὶ διὸ τὸ Μωυσῆς καὶ Ἰλαρίων διά τοῦ λόγου αὐτοῦ ἀκολούθησεν αὐτῷ εἰς τὸν θόλον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπεφέρθησαν αὐτοῦ διὸ市面上 τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπεφέρθησαν αὐτοῦ διὸ市面上 τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπεφέρθησαν αὐτοῦ διὸ市面上 τοῦ Θεοῦ. 35 Καὶ διὸ τὸ Μωυσῆς καὶ Ἰλαρίων, καὶ ἐπερίπτωτεν αὐτοῦ μετα τοῦ ποταμοῦ. 36 Καὶ διὸ τὸ Μωυσῆς καὶ Ἰλαρίων, καὶ ἐπερίπτωτεν αὐτοῦ μετα τοῦ ποταμοῦ, καὶ ἠγάπησαν αὐτὸν διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ, καὶ ἠγάπησαν αὐτὸν διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ, καὶ ἠγάπησαν αὐτὸν διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ, καὶ ἠγάπησαν αὐτὸν διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ, καὶ ἠγάπησαν αὐτὸν διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ. 37 Καὶ διὸ τὸ Μωυσῆς καὶ Ἰλαρίων, καὶ ἠγάπησαν αὐτὸν διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ, καὶ ἠγάπησαν αὐτὸν διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ, καὶ ἠγάπησαν αὐτὸν διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ, καὶ ἠγάπησαν αὐτὸν διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ.
του ανθρώπου αναστήθη εκ νεκρών. 10 Και εφυλάξαν τον λόγον εν εαυτοίς, συζητοῦντες πρὸς ἀλλήλους τί εἶναι τὸ νὰ αναστήθῃ εκ νεκρῶν. 11 Καὶ ἤρωτον αὐτὸν λεγοῦντες, Διὰ τὶ λέγουσιν οἱ γραμματεῖς στὶ πρὸς αὐτὸν νὰ παθῇ πόλλα καὶ νὰ εξουδενωθῇ; 12 Τὸν λόγον αὐτὸν συζητοῦντες πρὸς αὐτούς· ὁ Ηλιας μὲν ἤλθεν πρὸς τοὺς μαθητὰς, εἰδὲ περὶ αὐτοῦ ὁ Υἱὸς τοῦ ανθρώπου καὶ γραμματεῖς καμινοῦντας συζητοῦσιν μετ’ αὐτῶν. 13 Καὶ εὐθὺς πας οἱ ὁχλοὶ αὐτοῦ, καὶ ἐξελθεὶς καὶ ἐξευδενωθῆ ἦσαν, καθὼς εἶναι γεγραμμένον περὶ αὐτοῦ. 14 ἔστη πρὸς τοὺς μαθητὰς, εἰδὼν αὐτοὺς ἐξελθεῖς καὶ ἐπραξαν ἐπὶ τοῦ υἱοῦ μου, εὐθὺς ἔστησα αὐτὸν, καὶ εὐθὺς πας οἱ ὁχλοὶ αὐτοῦ εἰκονίζομεν, καὶ εὐθὺς ἐξελθεῖς καὶ ἐξευδενωθῆ ἦσαν, καθὼς εἶναι γεγραμμένον περὶ αὐτοῦ.
καὶ εὔποδιζε ἀυτὸν· διότι δὲν εἶναι οὐδεὶς οστὶς θέλει καμὲν οὔπω εἰς τὸ ὄνομα μου καὶ θέλει δύνηθη εὐθὺς να μὲ κακολογήσῃ. 40 Ἐπεὶδὴ οστὶς δὲν εἶναι καθ’ ἡμῶν, εἰπεὶ εἰσῄ τῷ Χριστῷ, ἀλῆθες σὰς λέγω, δὲν θέλει χασεῖν τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 41 Καὶ οστὶς σκάνδαλις ἐνα ὑπὸ τῶν μικρῶν τῶν πιστευόντων εἰς ἐμὲ, σύμφερε εἰς αὐτὸν καλῆτερον να περιτεθῇ μῦλον πετρὰ περὶ τὸν τραχήλον αὐτοῦ καὶ νὰ ρίφθῃ εἰς τὴν θάλασσαν. 42 Καὶ εὰν σκάνδαλιζῃ ἡ χεῖρ σου, αποκοπεῖν αὐτὴν· καλῆτερον σοι εἰς καλῆτερον νὰ εἰσελθῇς εἰς τὴν ζωὴν χωλός, παρὰ εξων τοὺς δύο ποδὰς νὰ ρίφθῃ εἰς τὴν γεεννὴν, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἴματον, 43 ὥστε δὲν θέλει χασεῖν τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 44 Ἐπεὶδὴ οστὶς δὲν εἶναι καθ’ ἡμῶν, εἰ ὑπὲρ ἡμῶν.

Chapter 10

1 Καὶ σηκώθησεν ἐκεῖθεν εἰς τὰ οῖρα τῆς Ἰουδαίας διὰ τοῦ περαν τοῦ Ἰορδανοῦ, καὶ συνερχομένοις παλιν ὁχλοὶ πρὸς αὐτὸν, καὶ ως εὐφθαλμὸς, παλιν εἰδόταςκεν αὐτοὺς. 2 Καὶ πρὸς τοὺς Φαρισαίους ἱησοῦς ηρώτησαν αὐτὸν ἵνα ἄναν ζυγον καὶ θυσίαν εἰς αὐτὴν· τι προσεταξεν ἐνα ἰουδαίον καὶ διαζύγιον διαζυγιέων. 3 ὁ δὲ αποκριθεις εἰπε πρὸς αὐτούς· τι προσεταξεν εἰς εσᾶς ο Μωυσῆς; 4 οἱ δὲ εἴπον· ο Μωυσῆς συνεζευξεν αὐτοὺς χωρίσας τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ θελεῖ προσκολληθῆναι εἰς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ θελοῦσιν εἰσθανεν τοιαύτα· ὦστε δέν εἶναι πλεον δύο, ἀλλὰ μια σαρκῶν. 5 ἐκεῖνο λοιπὸν, τὸ οποῖον ο Θεος συνεζευξάτηκαν, ανθρώπος ἀνθρώπος νὰ μη χωρίσην. 6 καὶ εἰς τὰ οῖρα τῆς Ἰουδαίας ἔσοδον πρὸς αὐτοῦ, καὶ οἱ μάθηται αὐτοῦ ἵνα εἰσέλθῃς εἰς τὴν αὐτὴν· οἱ δὲ μαθηταῖς εὐφθαλμοὶ διὰ τοὺς παιδία ἔχοντας.

17 ἔνως δὲ ἐξήρχετο εἰς τὴν ὄδον, ἔδραμε τὰς καὶ εὐφθαλμοὶ διὰ τοὺς παιδίαν εὐφθαλμοὺς, καὶ θελεῖς περιτεθῆναι αὐτῳ· ἀλλαὶ διὸ τῶν τοιούτων εἶναι τὸ Φαρισαῖον τῷ Θεοῦ. 18 Αἱμὸς σὰς λέγω, οστὶς δὲν δεχῆτε τὰς τῆς παρακλήσεις τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ δεχῆτε τὰς τῆς παρακλήσεις αὐτοῦ. 19 Εἰς ἐμὲ δὲν εἶπες· οὐδεὶς οὐδεὶς οὐδεὶς εἶπες, ἀλλ᾽ εἰς τὴν ὄδον, ἔδραμε τὰς καὶ εὐφθαλμοὶ διὰ τοὺς παιδίαν, ἀλλὰ δεχῆτε τὰς τῆς παρακλήσεις αὐτοῦ.
ηρωτα αυτον· Διδασκαλε αγαθε, τι να καμω δια να κληρονομησω ζωην αιωνιον;

18 Και ο Ιησους ειπε προς αυτον· Τι με λεγεις αγαθον; Ουδεις αγαθος ειμη εις, ο Θεος.

19 Τας εντολας εξευρεις· Μη μοιχευσης, Μη φονευσης, Μη κλεψης, Μη ψευδομαρτυρησης, Μη αποστερησης, Τιμα τον πατερα σου και την μητερα.

20 Ο δε αποκριθεις ειπε προς αυτον· Διδασκαλε, ταυτα παντα εφυλαξα εκ νεοτητος μου.

21 Και ο Ιησους εμβλεψας εις αυτον, ηγαπησεν αυτον και ειπε προς αυτον· Εν σοι λειπει· υπαγε, πωλησον οσα εχεις και δος εις τους πτωχους, και θελεις εχει θησαυρον εν ουρανω, και ελθε, ακολουθησον μοι, σηκωσαν τον σταυρον.

22 Εκεινος ομως σκυθρωπασας δια τον λογον, ανεχωρησε λυπουμενος· διοτι ειχε κτηματα πολλα.

23 Και περιβλεψας ο Ιησους, λεγει προς τους μαθητας αυτου· Ποσον δυσκολως θελουσιν εισελθει εις την βασιλειαν του Θεου οι εχοντες τα χρηματα.

24 Οι δε μαθηται εξεπληττοντο δια τους λογους αυτου. Και ο Ιησους παλιν αποκριθεις λεγει προς αυτους· Τεκνα, ποσον δυσκολον ειναι να εισελθωσιν εις την βασιλειαν του Θεου οι εχοντες το θαρρος αυτων εις τα χρηματα.

25 Ευκολωτερον ειναι καμηλος να περαση δια της τρυπης της βελονης παρα πλουσιος να εισελθη εις την βασιλειαν του Θεου.

26 Εκεινοι δε σφοδρα εξεπληττοντο, λεγοντες προς εαυτους· Και τις δυναται να σωθη;

27 Εμβλεψας δε εις αυτους ο Ιησους, λεγει· Παρα ανθρωποις ειναι αδυνατον, αλλ' ουχι παρα τω Θεω· διοτι τα παντα ειναι δυνατα παρα τω Θεω.

28 Και ηρχισεν ο Πετρος να λεγη προς αυτον· Ιδου, ημεις αφηκαμεν παντα και σε ηκολουθησαμεν. 

29 Αποκριθεις δε ο Ιησους ειπεν· Αληθως σας λεγω, δεν ειναι ουδεις οστις, αφησας οικιαν η αδελφους η αδελφας η πατερα η μητερα η γυναικα η τεκνα η αγρους ενεκεν εμου και του ευαγγελιου,

30 δεν θελει λαβει εκατονπλασιονα τωρα εν τω καιρω τουτω, οικιας και αδελφους και αδελφας και μητερας και τεκνα και αγρους μετα διωγμων, και εν τω ερχομενω αιωνι ζωην αιωνιον.

31 Πολλοι ομως πρωτοι θελουσιν εισθανει εσχατοι και οι εσχατοι πρωτοι.

32 Ησαν δε εν τη οδω αναβαινοντες εις Ιεροσολυμα· και ο Ιησους προεπορευετο αυτων, και εθαυμαζον και ακολουθουντες εφοβουντο. Και παραλαβων παλιν τους δωδεκα, ηρχισε να λεγη προς αυτους τα μελλοντα να συμβωσιν εις αυτον,

33 οτι ιδου, αναβαινομεν εις Ιεροσολυμα και ο Υιος του ανθρωπου θελει παραδοθη εις τους αρχιερεις και εις τους γραμματεις, και θελουσι καταδικασει αυτον εις θανατον και θελουσι παραδωσει αυτον εις τα εθνη, 

34 και θελουσιν εμπαιξει αυτον και μαστιγωσει αυτον και θελουσιν εμπτυσει εις αυτον και θανατωσει αυτον, και την τριτην ημεραν θελει αναστηθη.

35 Τοτε ερχονται προς αυτον ο Ιακωβος και Ιωαννης, οι υιοι του Ζεβεδαιου, λεγοντες· Διδασκαλε, θελομεν να καμης εις εσας τι ζητησωμεν.

36 Ο δε ειπε προς αυτους· Τι θελετε να καμω εις εσας;

37 Οι δε ειπον προς αυτον· Δος εις εσας να καθησωμεν εις εκ δεξιων σου και εις εξ αριστερων σου εν τη δοξη σου.

38 Ο δε Ιησους ειπε προς αυτους· Δεν εξευρετε τι ζητειτε. 

39 Δυνασθε να πιητε το ποτηριον, το οποιον εγω πινω, και να βαπτισθητε το βαπτισμα, το οποιον εγω βαπτιζομαι;

40 Οι δε ειπον προς αυτους· Δυναμεθα. Ο δε Ιησους ειπε προς αυτους· το μεν ποτηριον, το οποιον εγω πινω, θελετε πει, και το βαπτισμα το οποιον εγω βαπτιζομαι, θελετε βαπτισθη· 40 το να καθησητε ομως εκ δεξιων μου και εξ αριστερων μου δεν ειναι εμου να δωσω, αλλ' εις οσους ειναι ητοιμασμενοι. 

41 Και ακουσαντες οι δεκα αγανακτωσι περι Ιακωβου και Ιωαννου.

42 Ο δε Ιησους προσκαλεσας αυτους, λεγει προς αυτους· Εξευρετε οτι οι νομιζομενοι αρχοντες των εθνων κατακυριευονται αυτα και οι μεγαλοι αυτων κατεξουσιζονται αυτα· 43 ουτως
ομως δεν θελει εισθαι εν υμιν, αλλ' οστις θελει να γεινη μεγας εν υμιν, θελει εισθαι υπηρετης υμων, 44 και οστις εξ υμων θελει να γεινη πρωτος, θελει εισθαι δουλος παντων. 45 διοτι ο Υιος του ανθρωπου δεν ηλθε δια να υπηρετηθη, αλλα δια να υπηρετηη και να δωση την ζωην αυτου λυτρον αντι πολλων. 46 και ερχονται εις Ιεριχω. Και ενω εξηρχετο απο της Ιεριχω αυτος και οι μαθηται αυτου και οχλος ικανος, ο υιος του Τιμαιου Βαρτιμαιος ο τυφλος εκαθητο παρα την οδον ζητων. 47 Και ακουσας οτι ειναι Ιησους ο Ναζωραιος, ηρχισε να κραζη και να λεγη· Υιε του Δαβιδ Ιησου, ελεησον με. 48 Και επεπληττον αυτον πολλοι δια να σιωπηση· αλλ' εκεινος πολλω μαλλον εκραζεν· Υιε του Δαβιδ, ελεησον με. 49 Και σταθεις ο Ιησους, ειπε να κραχθη· και κραζουσι τον τυφλον, λεγοντες προς αυτον· Θαρσει, σηκωθι· σε κραζει. 50 Και εκεινος απορριψας το ιματιον αυτου, εσηκωθη και ηλθε προς τον Ιησουν. 51 Και αποκριθεις λεγει προς αυτον ο Ιησους· Τι θελεις να σοι καμω; Και ο τυφλος ειπε προς αυτον· Ραββουνι, να αναβλεψω. 52 Ο δε Ιησους ειπε προς αυτον· Υπαγε, η πιστις σου σε εσωσε. Και ευθυς ανεβλεψε και ηκολουθει τον Ιησουν εν τη οδω.

Chapter 11

1 Και οτε πλησιαζουσιν εις Ιερουσαλημ εις Βηθφαγη και Βηθανιαν προς το ορος των Ελαιων, αποστελλει δυο των μαθητων αυτου 2 και λεγει προς αυτους· Υπαγετε εις την κωμην την κατεναντι υμων, και ευθυς εισερχομενοι εις αυτην θελετε ευρει πωλαριον δεδεμενον, επι του οποιου ουδεις ανθρωπος εκαθησε· λυσατε αυτο και φερετε. 3 και εαν τις ειπη προς εσας· Δια τι καμνετε τουτο; ειπατε οτι ο Κυριος εχει χρειαν αυτου, και ευθυς θελει αποστειλει αυτο εδω. 4 και υπηγον και ευρον το πωλαριον δεδεμενον προς την θυραν εξω επι της διοδου, και λυουσιν αυτο. 5 και τινες των εκει ισταμενων ελεγον προς αυτους· Τι καμνετε λυοντες το πωλαριον; 6 Οι δε ειπον προς αυτους καθως παρηγγειλεν ο Ιησους, και αφηκαν αυτους. 7 και εφεραν το πωλαριον προς τον Ιησουν και εβαλον επ' αυτου τα ιματια αυτων, και εκαθησεν επ' αυτου. 8 πολλοι δε εστρωσαν τα ιματια αυτων εις την οδον, αλλοι δε εκοπτον κλαδους απο των δενδρων και εστρωνον εις την οδον. 9 και οι προπορευομενοι και οι ακολουθουντες εκραζον, λεγοντες· Ωσαννα, ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι Κυριου.

11 Και εισηλθεν ο Ιησους εις Ιεροσολυμα και εις το ιερον· και αφου περιεβλεψε παντα, επειδη η ωρα ητο ηδη προς εσπεραν, εξηλθεν εις Βηθανιαν μετα των δωδεκα. 12 και τη επαυριον, αφου εξηλθον απο Βηθανιας, επεινασε· 

13 και έδιδασκε λεγων προς αυτους· Δεν ειναι γεγραμμενον, οτι Ο οικος μου θελει ονομαζεσθαι οικος προσευχης.
dia pantα ta ethnē; seis de ekamete auton sphiLaiouν lηstwν. 18Kai hkontasan oi graμmateis kai oi arχiereis kai exητουν pwς na apoleLwsouν auton· dioti efoβounτo auton, epidei̇h paς o σχLος exepLηtteto eis tηn didachηn autou. 19Kai ote egeiνen espera, eξηρχετo eξw tηs polews. 20Kai to πρωι diabaLaintontes eidiν tηn sunik exηraμμενην ek riζwn. 21Kai eνthymiHeis o Petρos, legei proς auton· Rabβi, idė, h sLkh, tηn otiouan kataρασης, eξηρaνθη. 22Kai aπokriθēs o Iσouς, legei proς autous· Εχετε πιατιν θεού. 23Δiosti αληθws sas legew sti osti sti προς to oρος touto, Sηκωθητε kai rιφθητi eis tηn thalasswn, kai diw deπτti c tη tαρδia autou, alla pisteuσi oti ekεiνa tηn otiouan legei ginονται, thelei geiνei eis auton o, ti ean eπη. 24Δia toutou sas legew, Pαnta osa proseuxhomenoi ζητητε, pisteuτετi oti lamβανετε, kai thelei geiνei eis esas. 25Kai oτan istaθhe proseuxhomenoi, suγχwrεte ean eχητε ti kata tινος, dia na suγχwrηση eis esas kai o Patηr sas o en tois ouranοis tα aμαρτηματα saς. 26All' ean sεis deν suγχwrητε, ouδε o Patηr sas o en tois ouranοis thelei suγχwrηση tα aμαρτηματα saς. 27Kai eρχονται paλιν eis hνeresolyma kai eνw periεpatet ei tω iερω, eρχονται proς auton oi arχiereis kai oi graμmateis kai oi preβutetoi 28kai legeuσi proς auton· En poia exουsia praτteis tauta; kai tis soi edwke tηn exουsian tautηn, dia na praτtis tauta; 29O de Iσouς aπokriθηs eis proς autous· Θελω saς eρωτηση kai eγw ena logon, kai aπokriθηθε μoi, kai the bw saς eιpe eν poia exουsia prαtτw tauta. 30To βαπτισμα tου Iωαnnou eξ ouranou hto h eξ anθrwpwvn; aπokriθηθε μoi. 31Kai dieloγίζοντo καθ' eαυτους, leγoντεs· Eαν eιπωμεν, Eξ ouranou, thelei eιpe· Dia ti λoipοn deν επιστευσατε eις auton; 32All' eαν eιπωμεν, Eξ ανθrwpwv; eφoβουντo tον λαoν· dioti pαntes ειχον tον Iωαnnηn oti hτo twoνi prοφητης. 33Kai aπokriθεντεs leγουσι proς tον Iσouς· Deν eξευρομεν. Kαι o Iσouς aπokriθēs legei proς autous· Ουδε εγω λεγω προς υμας εν poia exουsia praττw tauta.

Chapter 12

1Kai pρχισε na leγη προς autous dia paραβολων· Ανθρωπος tis efυτευσεν aμπελωνα kai περιεβάλεν eις auton φραγμον kai περιεβάλεν eις αυτον φραγμον kai εσκαψεν υπολην kai ομισθώσεν αυτον εις γεωργους kai απεδημησε. 2Kai en tω kαιρω tων καρπων απεστείλε προς tους γεωργους δουλον, δια να λαβη παρα τουν γεωργον απο tουν καρπον tου aμπελωνον. 3Eκεινοι δε πιασαντες αυτον εδειραν kai απεπεμψαν keνον. 4Kαι παλιν απεστείλε προς αυτους αλλον δουλον· kai eκεiνον εφονευσαν, kai πολλους αllous, tuς deν εδειραν, tuς deν εφονευσαν. 5Eτι λοιπον eγw eνa uιον, aγαπητoν αυτου, απεστειλε kai αυτου πroς αυτους εσχατον, λεγων οτι θελει ελθει kai απολεσει τους γεωργους kai θελει δωσει tουν αμπελωνα eις αλλους. 6Oυδε tηn grαφηn tαυτην deν aνεγνωσετe, ο λιθoς, tον oποιον aπεδοκιμασαν oι oικοδομοντεs,
ουτος εγεινε κεφαλη γωνιας· 11παρα Κυριου εγεινεν αυτη και ειναι θαυμαστη εν οφθαλμοις ημων.
12Και εξητουν να πιασωσι αυτον και εφοβηθησαν τον σχλον· επειδη ενοησαν τι προς αυτους ειπε την παραβολην· και αφησαντες αυτον ανεχωρησαν. 13Και αποστελλουσι προς αυτον τινας των Φαρισαιων και των Ηρωδιανων, δια να παγιδευσωσιν αυτον εις λογον. 14Και εζητουν να πιασωσιν αυτον και εφοβηθησαν τον οχλον· επειδη ενοησαν οτι προς αυτους ειπε την παραβολην· και αφησαντες αυτον ανεχωρησαν.
15Ο δε γνωρισας την υποκρισιν αυτων, ειπε προς αυτους· Τι με πειραζετε; φερετε μοι δηναριον δια να ιδω.
16Και εκεινοι εφεραν. Και λεγει προς αυτους· Τινος ειναι η εικων αυτη και η επιγραφη; οι δε ειπον προς αυτον· Του Καισαρος.
17Και αποκριθεις ο Ιησους ειπε προς αυτους· Αποδοτε τα του Καισαρος εις τον Καισαρα και τα του Θεου εις τον Θεον. Και εθαυμασαν δι' αυτον.
18Και ερχονται προς αυτον Σαδδουκαιοι, οιτινες λεγουσιν οτι δεν ειναι αναστασις, και ηρωτησαν αυτον, λεγοντες· 19Διδασκαλε, ο Μωυσης μας εγραψεν οτι εαν αποθανη τινος ο αδελφος και αφηση γυναικα και τεκνα δεν αφηση, να λαβη ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και να εξαναστηση σπερμα εις τον αδελφον αυτου.
20Ησαν λοιπον επτα αδελφοι. Και ο πρωτος ελαβε γυναικα, και αποθνησκων δεν αφηκε σπερμα· 21και ελαβεν αυτην ο δευτερος και απεθανε, και ουδε αυτος αφηκε σπερμα· και ο τριτος ωσαυτως. 22Και ελαβον αυτην οι επτα, και δεν αφηκαν σπερμα. Τελευταια παντων απεθανε και η γυνη. 23Εν τη αναστασει λοιπον, οταν αναστηθωσι, τινος αυτων θελει εισθαι γυνη; διοτι και οι επτα ελαβον αυτην γυναικα.
24Και αποκριθεις ο Ιησους, ειπε προς αυτους· Δεν πλανασθε δια τουτο, μη γνωριζοντες τας γραφας μηδε την δυναμιν του Θεου; 25Διοτι οταν αναστηθωσιν εκ νεκρων ουτε νυμφευουσιν ουτε νυμφευονται, αλλ' ειναι ως αγγελοι οι εν τοις ουρανοις.
26Περι δε των νεκρων οτι ανιστανται, δεν ανεγνωσατε εν τη βιβλω του Μωυσεως, πως ειπε προς αυτον ο Θεος επι της βατου, λεγων, Εγω ειμαι ο Θεος του Αβρααμ και ο Θεος του Ισαακ και ο Θεος του Ιακωβ; 27Δεν ειναι ο Θεος νεκρων, αλλα Θεος ζωντων· σεις λοιπον πλανασθε πολυ.
28Και προσελθων εις των γραμματεων, οστις ηκουσεν αυτους συζητουντας, γνωριζων οτι καλως απεκριθη προς αυτους, ηρωτησεν αυτον· Ποια εντολη ειναι πρωτη πασων; 29Ο δε Ιησους απεκριθη προς αυτον οτι πρωτη πασων των εντολων ειναι· Ακουε Ισραηλ, Κυριος ο Θεος ημων ειναι εις Κυριος· 30και θελεις αγαπα Κυριον τον Θεον σου εξ ολης της καρδιας σου, και εξ ολης της συνεσεως και εξ ολης της ψυχης σου, και το να αγαπα τον πλησιον σου ως εαυτον, ειναι πλειοτερον παντων των ολοκαυτωματων και των θυσιων.
δεξιών μου, εωσου θεσω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου. 37 Αυτος λοιπον ο Δαβιδ λεγει αυτον Κυριον· και ποθεν ειναι υιος αυτου; Και ο πολυς οχλος ηκουεν αυτον ευχαριστως. 38 Και ελεγε προς αυτους εν τη διδαχη αυτου· Προσεχετε απο των γραμματεων, οιτινες θελουσι να περιπατωσιν εστολισμενοι και αγαπωσι τους ασπασμους εν ταις αγοραις και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και τους πρωτους τοπους εν τοις δειπνοις. 40 Οιτινες κατατρωγουσι τας οικιας των χηρων, και τουτο επι προφασει οτι καμνουσι μακρας προσευχας· ουτοι θελουσι λαβει μεγαλητεραν καταδικην. 41 Και καθησας ο Ιησους απεναντι του γαζοφυλακιου, εθεωρει πως ο οχλος εβαλε χαλκον εις το γαζοφυλακιον. Και πολλοι πλουσιοι εβαλον πολλα· 42 και ελθουσα μια χηρα πτωχη εβαλε δυο λεπτα, τουτεστιν, ενα κοδραντην. 43 Και προσκαλεσας τους μαθητας αυτου, λεγει προς αυτους· Αληθως σας λεγω οτι η χηρα αυτη η πτωχη εβαλε περισσοτερον παντων, οσοι εβαλον εις το γαζοφυλακιον. 44 διοτι παντες εκ του περισσευοντος εις αυτους εβαλον· αυτη ομως εκ του υστερηματος αυτης εβαλε παντα οσα ειχεν, ολην την περιουσιαν αυτης.

Chapter 13

1 Και ενω εξηρχετο εκ του ιερου, λεγει προς αυτον εις των μαθητων αυτου· Διδασκαλε, ιδε οποιοι λιθοι και οποιαι οικοδομαι. 2 Και ο Ιησους αποκριθεις ειπε προς αυτον· Βλεπεις ταυτας τας μεγαλας οικοδομας; δεν θελει αφεθη λιθος επι λιθον, οσις να μη κατακρημνισθη. 3 Και ενω εκαθητο εις το ορος των Ελαιων κατεναντι του ιερου, ηρωτων αυτον κατ' ιδιαν ο Πετρος και Ιακωβος και Ιωαννης και Ανδρεας. 4 Ειπε προς ημας ποτε θελουσι γεινει ταυτα, και τι το σημειον οταν ταυτα παντα μελλωσι να συντελεσθωσιν; 5 Ο δε Ιησους αποκριθεις προς αυτους, ηρχισε να λεγη· Βλεπετε μη σας πλανηση τις. 6 Διοτι πολλοι θελουσι ελθει εν τω ονοματι μου, λεγοντες οτι εγω ειμαι, και πολλους θελουσι πλανησει. 7 Οταν δε ακουσητε πολεμους και φημας πολεμων, μη ταραττεσθε· διοτι πρεπει να γεινωσι ταυτα, αλλα δεν ειναι ετι το τελος. 8 Διοτι θελει εθηθη εθνος επι εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν, και θελουσι γεινει σεισμοι κατα τοπους και θελουσι γεινει πειναι και ταραχαι. Ταυτα ειναι αρχαι ωδινων. 9 Σεις δε προσεχετε εις εαυτους. Διοτι θελουσι σας παραδωσει εις συνεδρια, και εις συναγωγας θελετε δαρθη, και ενωπιον ηγεμονων και βασιλεων θελετε σταθη ενεκεν εμου προς μαρτυριαν εις αυτους· 10 και πρεπει πρωτον να κηρυχθη το ευαγγελιον εις παντα τα εθνη.

11 Οταν δε σας φερωσι δια να σας παραδωσωσι, μη προμεριμνατε τι θελετε λαλησει, μηδε μελετατε, αλλ' τι δοθη εις εσας εν εκεινη τη ωρα, τουτο λαλειτε· διοτι δεν εισθε οι λαλουντες, αλλα το Πνευμα το Αγιον. 12 Θελει δε παραδωσει αδελφος αδελφον εις θανατον και πατηρ τεκνον, και θελουσιν επαναστη τεκνα επι γονεις και θελουσι θανατωσει αυτους. 13 Και θελετε εισθαι μισουμενοι υπο παντων δια το ονομα μου· ο δε υπομεινας εως τελους, ουτος θελει σωθη. 14 Οταν δε ιδητε το βδελυγμα της ερημωσεως, οι εν τη Ιουδαια ας φευγωσιν εις τα ορη;
το ιματιον αυτου. 17Ουαι δε εις τας εγκυμονουσας και τας θηλαζουσας εν εκειναις ταις ημεραις. 18Προσευχεσθε δε δια να μη γεινη η φυγη υμων εν χειμωνι. 19Διοτι αι ημεραι εκειναι θελουσιν εισθαι θλιψης τοιαυτην, οποια δεν εγεινεν απ' αρχης της κτισεως, την οποιαν εκτισεν ο Θεος εως του νυν, ουδε θελει γεινει. 20Και εαν ο Κυριος δεν θηλε γεννησει τας ημερας εκεινας, ουδε θηλει εξελεξε, συνετεμε τας ημερας. 21Και τοτε εαν τις ειπη προς υμας, Ιδου, εδω ειναι ο Χριστος, η, Ιδου, εκει, μη πιστευσητε. 22Διοτι θελουσιν εγερθη νεφελαις και θελουσι δειξει σημεια και τερατα, δια να αποπλανωσιν και τους εκλεκτους. 23Σεις ομως προσεχετε· ιδου, σας προειπον παντα. 24Αλλ' εν εκειναις ταις ημεραις, μετα την θλιψην εκεινην, ο ηλιος θελει παρελθει και η σεληνη δεν θελει δωσει το φεγγος αυτης και οι αστερες του ουρανου θελουσι πιπτει και αι δυναμεις αι εν τους ουρανους θελουσι απεδεχθησην. 25Και τοτε θελουσι ειναι τον Υιον του ανθρωπου ερχομενον εν νεφελαις μετα δυναμεως πολλης και δοξης. 26Και τοτε θελει αγγελους αυτου και συναξει τους εκλεκτους αυτου εκ των τεσσαρων ανεμων, απ' ακρου της γης εως ακρου του ουρανου. 27Και τοτε εαν τις ειπη προς υμας, Ιδου, εδω ειναι ο Χριστος, η, Ιδου, εκει, μη πιστευσητε. 28Αλλ' εν εκειναις ταις ημεραις, μετα την θλιψην εκεινην, ο ηλιος θελει παρελθει και η σεληνη δεν θελει δωσει το φεγγος αυτης και οι αστερες του ουρανου θελουσι πιπτει και αι δυναμεις αι εν τοις ουρανους θελουσι απεδεχθησθησαν. 29Αλλα τοτε θελουσιν ειναι τον Υιον του ανθρωπου ερχομενον εν νεφελαις μετα δυναμεως πολλης και δοξης.
ομως παντοτε δεν εχετε. Ὁ, τι ἤδυνατο αὐτῇ επράξε· προελάβε να ἀλειψη με μυρον το σῶμα μου δια τον ενταφιασμόν. Ἀληθῶς σας λέγω, ὅποιαν αὐτῇ αὐτοῦ παρέδωκε· Που θελει να υπαγωμεν και να ἑτοιμασωμεν δια να φαγης το πασχα; ᾿Εκεῖνοι δε ακουσαντες εχαρησαν και υπεσχεθησαν να δωσωσιν εις αυτον αργυρια· και εζητε πως να παραδώσω αυτον εις εν ευκαιρια. Και τη πρώτη ἡμέρα των αζυμων, οτε εθυσιαζον το πασχα, λεγουσι προς αυτον το πασχα; Που θελεις να υπαγωμεν και να ετοιμασωμεν δια να φαγης το πασχα; Και αποστελλει δυο των μαθητων αυτου και λεγει προς αυτους· Υπαγετε εις την πολιν, και θελει σας δειξει ανωγεον μεγα εστρωμενον ετοιμον· εκει ετοιμασατε εις ημας. Και εξηλθον οι μαθηται αυτου και ητοιμασαν το πασχα. Και οτε εγεινεν εσπερα, ερχεται μετα των δωδεκα· και ενω εκαθηντο εις την τραπεζαν και ετρωγον, ειπεν ο Ιησους· Αληθως σας λεγω οτι εις εξ υμων θελει με παραδωσει, οστις τρωγει μετ' εμου. Οι δε ηρχισαν να λυπουνται και να λεγωσι προς αυτον εις εκαστος· Μηπως εγω; και αλλος· Μηπως εγω; Ο δε αποκριθεις ειπε προς αυτους· Εις εκ των δωδεκα, ο εμβαπτων μετ' εμου εις το πινακιον την χειρα. Ο μεν Υιος του ανθρωπου υπαγει, καθως ειναι γεγραμμενον περι αυτου· ουαι δε εις τον ανθρωπον εκεινον, δια του οποιου ο Υιος του ανθρωπου παραδιδεται· καλον ητο εις τον ανθρωπον εκεινον, αν δεν ηθελε γεννηθη. Και ενω ετρωγον, λαβων ο Ιησους αρτον ευλογησας εκοψε και εδωκεν εις αυτους και ειπε· λαβετε, φαγετε· τουτο ειναι το σωμα μου. Και λαβων το ποτηριον, ευχαριστησε και εδωκεν εις αυτους, και επιον εξ αυτου παντες. Και ειπε προς αυτους· Τουτο ειναι το αιμα μου το της καινης διαθηκης, το περι πολλων εκχυνομενον. Αληθως σας λεγω οτι δεν θελω πιει πλεον εκ του γεννηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης, οταν πινω αυτο νεον εν τη βασιλεια του Θεου. Και αφου υμνησαν, εξηλθον εις το ορος των ελαιων, Και λεγει προς αυτους· Περιλυπος ειναι η ψυχη μου εως θανατου· μεινατε εδω και αγρυπνειτε. Και ερχονται εις χωριον ονομαζομενον Γεθσημανη, και λεγει προς τους μαθητας αυτου· Καθησατε εδω, εωςου προσευχηθω· και επιον εξ αυτου παντες. Και λεγει προς αυτους· Περιλυπος ειναι η ψυχη μου εως θανατου· μεινατε εδω και αγρυπνειτε.
προς τὸν Πέτρον· Σίμων, κοιμᾶσαι; δὲν ἡδυνήθης μιὰν ώραν νὰ ἀγρυπνῆσῃ; ἀγρυπνεῖτε καὶ προσευχεῖτε, διὰ νὰ μὴ εἰσελθῆτε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα προθυμοῖ, ἡ δὲ σαρξ ἀσθενῆς. 
Καὶ παλιν ὑπῆγε καὶ προσηυχῆθη, εἰπὼν τὸν αὐτὸν λόγον. 
Εγέρθητε, ὑπαγόμενεν· οὐδὲν οἶδα. 
προσευχεσθε, διὰ νὰ μὴ εἰσελθῆτε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα προθυμοῖ, ἡ δὲ σαρξ ἀσθενῆς. 
Καὶ παλιν ὑπῆγε καὶ προσηυχῆθη, εἰπὼν τὸν αὐτὸν λόγον. 
Αρκεῖ· ἦλθεν η ὡρα· ἰδοὺ, παραδιδεται ο Υἱος του ανθρωπου εἰς τὰς χειρὰς τῶν αμαρτωλῶν. 
Εγερθῆτε, καὶ μετὰ τοῦ Ιουδας, εἰς εκ τῶν δωδεκα, καὶ μετά τοῦ Ιουδας, εἰς εκ τῶν δωδεκα, καὶ μετ' αὐτοῦ σχολὸς πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξυλῶν, παρὰ τῶν αρχιερεῶν καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 
Αρκεῖ· ἦλθεν η ὡρα· ἰδοὺ, παραδιδεται ο Υἱος του ανθρωπου εἰς τὰς χειρὰς τῶν αμαρτωλῶν. 
Καὶ εἰς τὶς τῶν παρεστώτων συρὰς τὴν μαχαιράν, εκτυπῆσε τὸν δούλον τοῦ αρχιερέως καὶ απεκοπῆσε τὸ ωτιόν αὐτοῦ. 
Ως επὶ ληστὴν ἐξῆλθεν μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξυλῶν νὰ μὲν με συλλάβητε; 
καθ' ἡμέραν ἦμεν πλησίον ὑμών εἰς τὸν ἱερὸν διδασκὼν, καὶ δὲν μὲν με ἐπισάσατε, πλὴν τοῦτο εγένετο διὰ νὰ πληρωθῶσιν αἱ γράφαι.
λέγη πρὸς τοὺς παρεστῶτας στὶς οὐτοῖς εξ αὐτῶν εἶναι. Ὁ δὲ παλιν ἤρειτο. Καὶ μετ' ολίγου παλιν οἱ παρεστῶτες εἰλεγὸν πρὸς τὸν Πέτρον· Ἀλήθως εξ αὐτῶν εἰσαί· διὸτι Γαλιλαῖος εἰσαι καὶ η λαλία σου ομοιάζει. Ἕκεινος δὲ ἤρχεται να αναθεματίζῃ καὶ να ὀμνη στὶς δὲν ἔξευρῳ τὸν ἀνθρώπον τούτῳ, τὸν ὁποῖον λέγετε. Ὡκι νὰ ἀλεκττῶρ εὑραναζὲν εκ δευτεροῦ. Καὶ ενεκοῦσῃ ὁ Πέτρος τὸν λόγον, τὸν ὁποῖον εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, οἱ Πρὶν ὁ ἀλεκττῶρ φωναζῇ δις, θελεὶς με ἀρνηθῇ τρὶς. Καὶ ἤρχεται νὰ κλαπὶ πικρῶς.

Chapter 15

1 Καὶ εὐθὺς τὸ πρῶι συνεβουλεὐθήσαν οἱ αρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτερῶν καὶ γραμματεῶν καὶ ὁ λόγος τοῦ Πιλάτου. 2 Καὶ προῆρθεν αὐτὸν ὁ Πιλάτος· Σὺ εἰσαι ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; Ὁ δὲ αποκρίθης εἰπεῖ πρὸς αὐτὸν· Σὺ λεγεῖς. 3 Καὶ κατηγοροῦσαν αὐτὸν πολλαὶ. 4 Ὁ δὲ Πιλάτος πάλιν ἤρωτησεν αὐτὸν λέγων· Δεν αποκρίνεσαι ουδὲν; ιδε ποσα σου καταμαρτυροῦσιν. 5 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ καὶ Πρὶν ὁ ἀλεκττωρ φωναξῆς δες, θελεὶς με αρνηθῆς τρὶς. Καὶ ἤρχεται νὰ κλαπὶ πικρῶς. 6 Κατὰ δὲ τὴν εορτὴν ἀπελύευεν ἐν αὐτοὺς ἕνα δεσμῖον, ὁντινα εζήτουν· 7 ἔτει δὲ ὁ λέγομεν ὁ Βαραββᾶς διὰ τὰς συνωμοτὰς, τῶν ὁποῖας ἔπραξαν φόνον. 8 Καὶ αναβοηθοῦσαν οἱ οχλοὶ, ἤρχεται νὰ παραλύσωσιν καὶ ἀναπληρῶσιν εἰς αὐτοὺς. 9 Οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν· Σταυρώσον αὐτὸν. 10 Επειδὴ ἔπρεπεν ὁ βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων; 11 Οἱ αρχιερεῖς δὲς εἰπεῖκα τὸν οχλόν νὰ ζητήσωσιν νὰ απολύσωσιν μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν. 12 Καὶ οἱ αρχιερεῖς δὲς εἰπεῖλαθος πρὸς αὐτοὺς· Τί λοιπόν θελεῖς νὰ γίνει τοῦτῳ, τοῦ ὁποίῳ λέγετε βασιλεῖς Ἰουδαίων; 13 Οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν· Σταυρώσον αὐτὸν. 14 Οἱ δὲ στρατιώται ἔφεραν αὐτὸν εἰς τὸ τοπὸν Γολγοθα, τὸ τοῦτὸ διαδεδομένῳ εἶναι, Κρανίου τοπός. 15 Καὶ μετὰ αὐτοῦ ἑλαθοῦσαν δύο λησταὶ, ἕνα εἰς τὸν ἔπαυσαν αὐτῶν, καὶ αὐτῶν, οἱ δὲ στρατιώται ἐφηναὶ αὐτοὺς καὶ ἐλαξὶναν καὶ ἐφέποντο αὐτοὺς, καὶ γονυποτεύετος προσεκυνοῦσαν αὐτοὺς. 16 Καὶ οἱ στρατιώται ἐφεραν αὐτὸν εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ ὁποίου εἶναι τὸ πραιτωρίον, καὶ πᾶλιν ἔφεραν αὐτὸν καὶ ἐφέποντος αὐτούς. 17 Καὶ ἠρέθετον τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. 18 Καὶ ἠρέθετον τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. 19 Καὶ ἠρέθετον τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. 20 Καὶ ἠρέθετον τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. 21 Καὶ ἠρέθετον τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. 22 Καὶ ἠρέθετον τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. 23 Καὶ ἠρέθετον τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. 24 Καὶ ἠρέθετον τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ.
δεξιων και ενα εξ αριστερων αυτου. 28Και επληρωθη η γραφη η λεγουσα· Και μετα ανομων ελογισθη. 29Και οι διαβαινοντες εβλασφημουν αυτον, κινουντες τας κεφαλας αυτων και λεγοντες· Ουα, ο χαλων τον ναον και δια τριων ημερων οικοδομων. 

28Και επληρωθη η γραφη η λεγουσα· Και μετα ανομων ελογισθη. 29Και οι διαβαινοντες εβλασφημουν αυτον, κινουντες τας κεφαλας αυτων και λεγοντες· Ουα, ο χαλων τον ναον και δια τριων ημερων οικοδομων, ελεγον· Αλλους εσωσεν, εαυτον δεν δυναται να σωση. 30Ο Χριστος ο βασιλευς του Ισραηλ ας καταβη τωρα απο του σταυρου, δια να ιδωμεν και πιστευσωμεν. 31Ομοιως δε και οι αρχιερεις, εμπαιζοντες προς αλληλους μετα των γραμματεων, ελεγον· Αλλους εσωσεν, εαυτον δεν δυναται να σωση.

32Ο Χριστος ο βασιλευς του Ισραηλ ας καταβη τωρα απο του σταυρου, δια να ιδωμεν και πιστευσωμεν. 33Οτε δε ηλθεν η εκτη ωρα, σκοτος εγεινεν εφ' ολην την γην εως ωρας εννατης· 34και την ωραν την εννατην εβοησεν ο Ιησους μετα φωνης μεγαλης, λεγον· Ελωι, Ελωι, λαμα σαβαχθανι; το οποιον μεθερμηνευομενον ειναι, Θεε μου, Θεε μου, δια τι με εγκατελιπες; 35Και τινες των παρεστωτων ακουσαντες, ελεγον· Ιδου, τον Ηλιαν φωναζει. 36Δραμων δε εις και γεμισας σπογγον απο οξους και περιθεσας αυτον εις καλαμον, εποτιζεν αυτον, λεγων· Αφησατε, ας ιδωμεν αν ερχηται ο Ηλιας να καταβιβαση αυτον. 37Ο δε Ιησους, εκβαλων φωνην μεγαλην, εξεπνευσε.

38Και το καταπετασμα του ναου εσχισθη εις δυο απο ανωθεν εως κατω. 39Ιδων δε ο εκατονταρχος ο παρισταμενος απεναντι αυτου οτι ουτω κραξας εξεπνευσεν, ειπεν· Αληθως ο ανθρωπος ουτος ητο Υιος Θεου. 40Ησαν δε και γυναικες απο μακροθεν θεωρουσαι, μεταξυ των οποιων ητο και Μαρια η Μαγδαληνη και Μαρια η μητηρ του Ιακωβου του μικρου και του Ιωση, και η Σαλωμη, αιτινες και οτε ητο εν τη Γαλιλαια ηκολουθουν αυτον και υπηρετουν αυτον, και αλλαι πολλαι, αιτινες συνανεβησαν μετ' αυτου εις Ιεροσολυμα.

41Και οτε εγεινεν ηδη εσπερα, διοτι ητο παρασκευη, τουτεστι προσαββατον, Ιωσηφ ο απο Αριμαθαιας, εντιμος βουλευτης, οστις και αυτος περιεμενε την βασιλειαν του Θεου, και τολμησας εισηλθε προς τον Πιλατον και εζητησε το σωμα του Ιησου. 42Ο δε Πιλατος εθαυμασεν αν ηδη απεθανε· και προσκαλεσας τον εκατονταρχον, ερωτησεν αυτον αν προ πολλου απεθανε· 43και μαθων παρα του εκατονταρχου, εχαρισε το σωμα εις τον Ιωσηφ. 44Και ουτος, αγορασας σινδονα και καταβιβασας αυτον, ετυλιξε με την σινδονα και εθεσεν αυτον εν μνημειω, το οποιον ητο λελατομημενον εκ πετρας, και προσεκυλισε λιθον επι την θυραν του μνημειου.

Η δε Μαρια η Μαγδαληνη και Μαρια η μητηρ του Ιωση εβλεπον που τιθεται.

Chapter 16

1Και αφου επερασε το σαββατον, Μαρια η Μαγδαληνη και Μαρια η μητηρ του Ιακωβου και η Σαλωμη ηγορασαν αρωματα, δια να ελθωσι και αλειψωσιν αυτον. 2Και πολλα πρωι της πρωτης ημερας της εβδομαδος ερχονται εις το μνημειον, οτε ανετειλεν ο ηλιος. 3Και εισελθουσαι εις το μνημειον ειδον νεανισκον καθημενον εις τα δεξια, ενδεδυμενον στολην λευκην, και ετρομαξαν. 4Και ατις των μαθητων αυτους, ελεγον· Μη τρομαζετε· Ιησουν ζητειτε τον Ναζαρηνον τον εσταυρωμενον· ανεστη, δεν ειναι εδω· ιδου ο τοπος, οπου εθεσαν αυτον.
Πετρόν οτι υπάγει προτερον υμων εις την Γαλιλαιαν· εκει θελετε ιδει αυτον, καθως ειπε προς εσας. 8Και εξελθουσαι ταχως, εφυγον απο του μνημειου· ειχε δε αυτας τρομος και εκστασις, και δεν ειπον ουδεν προς ουδενα' διοτι εφοβουντο. 9Αρου δε ανεστη το πρωι της πρωτης της εβδομαδος, εφανη πρωτον εις την Μαριαν την Μαγδαληνην, εξ ης ειχεν εκβαλει επτα δαιμονια. 10Απο της Μαριαν εξηγηκε τους περιπατουντας και επορευοντας, οιτινες ειχον σταθη μετ' αυτου, ενω επενθουν και ηπηγαν και απηγγειλαν προς τους λοιπους· αλλ' ουδε εις εκεινους επιστευσαν. 11Αφου δε ανεστη το πρωι της πρωτης της εβδομαδος, εφανη πρωτον εις την Μαριαν την Μαγδαληνην, εξ ης ειχεν εκβαλει επτα δαιμονια. 12Και εκεινοι, ακουσαντες οτι ζη και εθεαθη υπ' αυτης, δεν επιστευσαν. 13Μετα δε ταυτα εφανερωθη εν αλλη μορφη εις δυο εξ αυτων, ενω περιεπατουν· και εκεινοι υπηγαν και απηγγειλαν προς τους λοιπους· αλλ' ουδε εις εκεινους επιστευσαν. 14Το αρχα της αποκαλυψεις εις τους δεκα, ενω εκαθηντο εις την τραπεζαν, και ωνειδισε την απιστιαν αυτων και σκληροκαρδιαν, διοτι δεν επιστευσαν εις τους ιδοντας αυτον ανασταντα. 15Και ειπε προς αυτους· Υπαγετε εις ολον τον κοσμον και κηρυξατε το ευαγγελιον εις ολην την κτισιν. 16Οστις πιστευση και βαπτισθη θελει σωθη, οστις ομως απιστηση θελει κατακριθη. 17Σημεια δε εις τους πιστευσαντας θελουσι παρακολουθει ταυτα, Εν τω ονοματι μου θελουσιν εκβαλλει δαιμονια· θελουσι λαλει νεας γλωσσας· 18οφεις θελουσι πιανει· και εαν θανασιμον τι πιωσι, δεν θελει βλαψει αυτους· επι αρρωστους θελουσιν επιθεσει τας χειρας, και θελουσιν ιατρευεσθαι. 19Ο μεν λοιπον Κυριος, αφου ελαλησεν προς αυτους, ανεληφθη εις τον ουρανον και εκαθισεν εκ δεξιων του Θεου. 20Εκεινοι δε εξελθοντες εκηρυξαν πανταχου, συνεργουντος του Κυριου και βεβαιουντος το κηρυγμα δια των επακολουθουντων θαυματων. Αμην.

Luke

Chapter 1

1Επειδη πολλοι επεχειρησαν να συνταξωσι διηγησιν περι των μετα πληροφοριας βεβαιωμενων εις ημας πραγματων, 2καθως παρεδοσαν εις ημας οι απ' αρχης γενομενοι αυτοπται και υπηρεται του λογου, 3εφανη και εις εμε ευλογησε και έτυμησε τους μετα Γαλιλαιαν και Αβιατον· 4ου τε προβεβηκοτες εις την ηλικιαν αυτων. 5Ενω δε ιερατευεν αυτος εν τη ταξει της εφημεριας αυτου ενωπιον του Θεου, ο εγους της εφημεριας της Ιουδαιας, ιερευς τις το ονομα Ζαχαριας εκ της εφημεριας Αβια, και η γυνη αυτου ητο εκ των θυγατερων του Ααρων, και το ονομα αυτης Ελισαβετ. 6Ησαν δε αμφοτεροι δικαιοι ενωπιον του Θεου, περιπατουντες εν πασαις ταις εντολαις και τοις δικαιωμασι του Κυριου αμεμπτοι. 7Και δεν ειχην τεκνον, καθοτι η Ελισαβετ ητο στειρα, και αμφοτεροι ησαν προβεβηκοτες εις την ηλικιαν αυτων. 8Ενω δε ιερατευεν αυτος εν τη ταξει της εφημεριας αυτου ενωπιον του Θεου, και δεν ειχην τετελεσεν τινα μη αναφερεται μετα απο τον λογον, 9εφανη και εις εμε ευλογησε αυτους· 10και παντα συνεργουντος του Κυριου και βεβαιουντος το κηρυγμα δια των επακολουθουντων θαυματων.
και φοβος επέπεσεν επ’ αυτον. 13Εἰπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος· Μη φοβοῦ, Ζαχαρία· διότι εἰσήκουσθη ἡ δέησις σου, καὶ ἡ γυνὴ σου Ελισαβετ θελεί γεννῆσει υἱὸν εἰς σε, καὶ θελεῖς καλεῖς τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην. 14καὶ θελεὶ εἰσδαί εἰς σε χαρά καὶ αγαλλίασις, καὶ πολλοί θελουσί χαρῆ διὰ τὴν γεννήσιν αὐτοῦ. 15Διότι θελεὶ εἰσδαί μεγᾶς ενωπίον τοῦ Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σικερα δὲν θελεῖ πιεῖ, καὶ θελεῖ πλήρωθη Πνεῦματος Ἁγίου εἰς τὸν καιρὸν τῶν πατέρων εἰς τοὺς τεκνὰς καὶ τοὺς απειθεῖς εἰς τὴν φρονήσιν τῶν δικαίων, διὰ τὰ τεκνὰ καὶ τοὺς απειθεῖς εἰς τὴν φρονήσιν τῶν δικαίων, διὰ νὰ εὐοικίσῃ εἰς τὸν Κυρίον λαὸν προδιατεθέμενον. 16Καὶ εἰπέν ο Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον· Πώς θελῶ γνωρίσει τοῦτο; διότι εγὼ εἰμι γερῶν, καὶ η γυνὴ μου προβεβῆκυι εἰς τὴν ἡλικίαν αὐτῆς. 17Καὶ αποκρίθης ο ἄγγελος, εἶπε πρὸς αὐτὸν· Εγὼ εἰμι Γαβριήλ ο παρισταμένος ενώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ απεσταλῆν διὰ νὰ λαλῆσω πρὸς σε καὶ νὰ σε εὐαγγελίσω ταῦτα. 18Καὶ ιδοὺ, θελεῖς εἰσθανόν καὶ μὴ δυναμεῖς να λαλῆσης ἕως τῆς ἡμέρας, καθ’ ἑνὸς θελουσί εινεῖ τὰ ταῦτα, διότι δὲν εὐπρεπεστας εἰς τοὺς λόγους μου, οἵτινες θελεῖς εἰνεῖ τὸν καιρὸν αὐτῶν. 19Καὶ ο λαὸς περιεμενε τὸν Ζαχαρίαν, καὶ θαυμάζετο ὅτι ἐβραδυνεῖν εἰς τὸν ναὸν· 20Καὶ δὲ εξῆλθε, δὲν ἦδυναν να λαλῆση πρὸς αὐτοὺς· καὶ ἐννοήσαν ὅτι ὤφθης εἰς τὸν ναὸν· καὶ αὐτὸς ἐκκαμνεῖν εἰς αὐτοὺς νεῦμα καὶ διέμενε κωφὸς. 21Καὶ αφ’ ου εὐημερεῖ τοῦ καλοῦν, Εἰς τοὺς ἕμεραις τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 22Μετὰ δὲ τοὺς ἐμερόν· ἤλθεν ὁ αἴγλος τῆς Γαλιλαίας ἡ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ ἀνήρ αὐτοῦ, ἔγγονος αὐτοῦ, καὶ οἶνον καὶ σικερα δὲν θελεῖ πιεῖ, καὶ θελεῖς εἰσηκουσθῆναι εἰς τὸν καιρὸν τῶν πατέρων εἰς τοὺς τεκνὰς καὶ τοὺς απειθεῖς εἰς τὴν φρονήσιν τῶν δικαίων, διὰ τὰ τεκνὰ καὶ τοὺς απειθεῖς εἰς τὴν φρονήσιν τῶν δικαίων, διὰ νὰ εὐοικίσῃ εἰς τὸν Κυρίον λαὸν προδιατεθέμενον. 23Καὶ εἰπέν ο Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον· Πώς θελῶ γνωρίσει τοῦτο; διότι εγὼ εἰμι γερῶν, καὶ η γυνὴ μου προβεβῆκυι εἰς τὴν ἡλικίαν αὐτῆς. 24Καὶ αποκρίθης ο ἄγγελος, εἶπε πρὸς αὐτὸν· Εγὼ εἰμι Γαβριήλ ο παρισταμένος ενώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ απεσταλῆν διὰ νὰ λαλῆσω πρὸς σε καὶ νὰ σε εὐαγγελίσω ταῦτα. 25Καὶ ίδον, θελεῖς εἰσθανον καὶ μὴ δυναμεῖς να λαλῆσης εως της ἡμέρας, καθ’ ὅνες θελουσί εινεῖ τὰ ταῦτα· 26Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῶν ἕκτω αἰώνων οἱ πατέρες αὐτῶν καὶ θελεῖς καλεῖς τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 27Καὶ ή γυνή μου προβεβηκυ εἰς τὴν ἡλικίαν αὐτῆς. 28Καὶ αὐτοὶ ἦδυναν να λαλῆση πρὸς αὐτοὺς· καὶ ή γυνὴ μου προβεβῆκυνε εἰς τὴν ἡλικίαν αὐτῆς· καὶ ἐννοήσαν ὅτι θαυμάζετο ὅτι εἶχεν κωφὸς.
επλησθη Πνευματος Αγιου η Ελισαβετ 42 και ανεφωνησε μετα φωνης μεγαλης και ειπεν· Ευλογημενυ συ εν γυναιξι και ευλογημενος ο καρπος της κοιλιας σου. 43 Και ποθεν μοι τουτο, να ελθη η μητηρ του Κυριου μου προς με; 44 Διοτι ιδου, καθως ηλθεν η φωνη του ασπασμου σου εις τα ωτα μου, εσκιρτησεν εν αγαλλιασει το βρεφος εν τη κοιλια μου. 45 Και μακαρια η πιστευσα, διοτι θελει γεινει εκπληρωσι των λαληθεντων προς αυτην παρα Κυριου. 46 Και ειπεν η Μαριαμ· Μεγαλυνει η ψυχη μου τον Κυριον 47 και ηγαλλιασε το πνευμα μου εις τον Θεον τον Σωτηρα μου, διοτι ιδου, απο του νυν θελουσι με μακαριζει πασαι αι γενεαι· 48 διοτι εκαμεν εις εμε μεγαλεια ο δυνατος και αγιον το ονομα αυτου, και το ελεος αυτου εις γενεας γενεων επι τους φοβουμενους αυτον. 50 Και ειπεν η Μαριαμ· Ζαχαριας ο πατηρ αυτου επλησθη Πνευματος Αγιου και προεφητευσε, λεγων· Ευλογητος Κυριος ο Θεος του Ισραηλ, διοτι επεσκεφθη και εκαμε λυτρωσιν εις τον λαον αυτου, και ανηγειρεν εις ημας κερας σωτηριας εν τω οικω Δαβιδ του δουλου αυτου, καθως ελαλησε δια στοματος των αγιων προφητων αυτου, σωτηριαν εκ των εχθρων ημων και εκ της χειρος παντων των μισουντων ημας, δια να εκπληρωση το ελεος αυτου προς τους πατερας ημων και να ενθυμηθη την αγιαν διαθηκην αυτου, τον ορκον, τον οποιον ωμοσε προς Αβρααμ τον πατερα ημων, οτι θελει δωσει εις ημας να ελευθερωθωμεν εκ της χειρος των εχθρων ημων και να λατρευωμεν αυτον αφοβως εν οσιοτητι και δικαιοσυνη ενωπιον αυτου πασας τας ημερας της ζωης ημων. 66 Και αποκριθεισα η μητηρ αυτου, ειπεν· Ουχι, αλλ' Ιωαννης θελει ονομασθη. 67 Και ειπον προς αυτην οτι ουδεις υπαρχει εν τη συγγενεια σου, οστις καλειται με το ονομα τουτο. 68 Ηρωτων δε δια νευματων τον πατερα αυτου τι ονομα ηθελε να δοθη εις αυτο. 69 Και ζητησας πινακιδιον εγραψε, λεγων· Ιωαννης ειναι το ονομα αυτου· και εθαυμασαν παντες. 70 Ηνοιχθη δε το στομα αυτου παραυτα και η γλωσσα αυτου, και ελαλει ευλογων τον Θεον. 71 Και επεσε φοβος επι παντας τους γειτονας αυτων, και καθ' ολην την ορεινην της Ιουδαιας διελαλουντο παντα τα πραγματα ταυτα, και παντες οι ακουσαντες εβαλον αυτα εν τη καρδια αυτων, λεγοντες· Τι αρα θελει εισθαι το παιδιον τουτο; και χειρ Κυριου ητο μετ' αυτου. 72 Και Ζαχαριας ο πατηρ αυτου επλησθη Πνευματος Αγιου και προεφητευσε, λεγων· Ευλογητος Κυριος ο Θεος του Ισραηλ, διοτι επεσκεφθη και εκαμε λυτρωσιν εις τον λαον αυτου, και ανηγειρεν εις ημας κερας σωτηριας εν τω οικω Δαβιδ του δουλου αυτου, καθως ελαλησε δια στοματος των αγιων προφητων αυτου, σωτηριαν εκ των εχθρων ημων και εκ της χειρος παντων των μισουντων ημας, δια να εκπληρωση το ελεος αυτου προς τους πατερας ημων και να ενθυμηθη την αγιαν διαθηκην αυτου, τον ορκον, τον οποιον ωμοσε προς Αβρααμ τον πατερα ημων, οτι θελει δωσει εις ημας να ελευθερωθωμεν εκ της χειρος των εχθρων ημων και να λατρευωμεν αυτον αφοβως εν οσιοτητι και δικαιοσυνη ενωπιον αυτου πασας τας ημερας της ζωης ημων. 74 Και συ, παιδιον, προφητης του Υψιστου θελεις ονομασθη. Διοτι θελεις προπορευθη προ προσωπου του Κυριου εις το να ετοιμασης τας οδους αυτου, εις το να δωσης γνωσιν σωτηριας εις τον λαον αυτου δια της αφεσεως των αμαρτιων αυτων δια σπλαγχνα ελεους του Θεου ημων με τα οποια επεσκεφθη ημας ανατολη εξ υψους, δια να φωτιση τους καθημενους εν σκοτει και
σκια θανατου, ωστε να κατευθυνη τους ποδας ημων εις οδον ειρηνης. 80Το δε παιδιον ηυξανε και εδυναμουτο κατα το πνευμα, και ητο εν ταις ερημοις εως της ημερας καθ' ην εμελλε να αναδειχθη προς τον Ισραηλ.

Chapter 2

1Εν εκειναις δε ταις ημεραις εξηλθε διαταγμα παρα του Καισαρος Αυγουστου να απογραφη πασα η οικουμενη. 2Αυτη η απογραφη εγεινε πρωτη, οτε ηγεμονευε της Συριας ο Κυρηνιος. 3Και ηρχοντα παντες να απογραφωνται, εκαστος εις την εαυτου πολιν. 4Ανεβη δε και Ιωσηφ απο της Γαλιλαιας εκ της πολεως Ναζαρετ εις την Ιουδαιαν εις την πολιν του Δαβιδ, δια να απογραφη μετα της Μαριαμ της ηρραβωνισμενης με αυτον εις γυναικα, ητις ητο εγκυος. 5Και ενω ησαν εκει, επληρωθησαν αι ημεραι του να γεννηση· 6και εγεννησε τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον, και εσπαργανωσεν αυτον και κατεκλινεν αυτον εν τη φατνη, διοτι δεν ητο τοπος δι' αυτους εν τω καταλυματι. 7Και ποιμενες ησαν κατα το αυτο μερος διανυκτερευοντες εν τοις αγροις και φυλαττοντες φυλακας της νυκτος επι το ποιμνιον αυτων. 8Και ιδου, αγγελος Κυριου εξαιφνης εφανη εις αυτους, και δοξα Κυριου ελαμψε περι αυτους, και εφοβηθησαν φοβον μεγαν. 9Και ειπε προς αυτους ο αγγελος· Μη φοβεισθε· διοτι ιδου, ευαγγελιζομαι εις εσας χαραν μεγαλην, ητις θελει εισθαι εις παντα τον λαον, διοτι σημερον εγεννηθη εις εσας εν πολει Δαβιδ σωτηρ, οστις ειναι Χριστος Κυριος. 10Και τουτο θελει εισθαι το σημειον εις εσας· θελετε ευρει βρεφος εσπαργανωμενον, κειμενον εν τη φατνη. 11Και εξαιφνης μετα του αγγελου εφανη πληθος στρατιας ουρανιου υμνουντων τον Θεον και λεγοντων· Δοξα εν υψιστοις Θεω και επι γης ειρηνη, εν ανθρωποι ευδοκια. 12Και καθως οι αγγελοι ανεχωρησαν απ' αυτων εις τον ουρανον, οι ανθρωποι οι ποιμενες ειπον προς αλληλους. Ας υπαγωμεν λοιπον εως Βηθλεεμ και ας ιδωμεν το πραγμα τουτο το γεγονος, το οποιον ο Κυριος εφανερωσεν εις ημας. 13Και ηλθον μετα σπουδης και ευρον την τε Μαριαμ και τον Ιωσηφ και το βρεφος κειμενον εν τη φατνη. 14Και ιδοντες, διεκηρυξαν τον λογον τον λαληθεντα προς αυτους περι του παιδιου τουτου· και παντες οι ακουσαντες εθαυμασαν περι των λαληθεντων υπο των ποιμενων προς αυτους. 15Η δε Μαριαμ εφυλαττε παντας τους λογους τουτους, διαλογιζομενη περι αυτων εν τη καρδια αυτης. 16Και υπεστρεψαν οι ποιμενες, δοξαζοντες και υμνουντες τον Θεον δια παντα οσα ηκουσαν και ειδον, καθως ελαληθησαν προς αυτους. 17Οτε επληρωθησαν αι οκτω ημεραι δια να περιτεμωσι το παιδιον, εκληθη το ονομα αυτου Ιησους, το ονομασθεν υπο του αγγελου πριν συλληφθη εν τη κοιλια. 18Και οτε επληρωθησαν αι ημεραι του καθαρισμου αυτης κατα τον νομον του Μωυσεως, ανεβησαν αυτον εις Ιεροσολυμα δια να παραστησωσιν εις τον Κυριον, καθως ειναι γεγραμμενον εν τω νομω του Κυριου, οτι παν αρσενικον διανοιγον μητραν θελει κληθη αγιον εις τον Κυριον, και δια να προσφερωσι θυσιαν κατα το ειρημενον εν τω νομω του Κυριου, ζευγος τρυγονων η δυο νεοσσους περιστερων. 20Και ιδου, ητο ανθρωπος τις εν Ιερουσαλημ, ονομαζομενος Συμεων, και ο ανθρωπος ουτος ητο δικαιος και ευλαβης,
προσμενων την παρηγοριαν του Ισραηλ, και Πνευμα Αγιον ητο επ' αυτον· 26και ητο εις αυτον
αποκεκαλυμμενον υπο του Πνευματος του Αγιου οτι δεν θελει ιδει θανατον, πριν ιδη τον Χριστον
tου Κυριου. 27Και ηλθε δια του Πνευματος εις το ιερον· και οτε οι γονεις εισεσηκυρωσαν το παιδιον
Ιησουν δια να καμωσι περι αυτου κατα την συνηθειαν του νομου, 28αυτος εδεχθη αυτο εις τας
αγκαλιας αυτου και ευλογησε τον Θεον και ειπε· 29Νυν απολυεις τον δουλον σου, δεσποτα, κατα
tο ρημα σου, εν ειρηνη· 30διοτι ειδον οι οφθαλμοι μου το σωτηριον σου,
31το οποιον ητοιμασας ενωπιον παντων των λαων, 32φως εις φωτισμον των εθνων και δοξαν του ιερου σου Ισραηλ.
33Και ο Ιωσηφ και η μητηρ αυτου εθαυμαζον δια τα λεγομενα περι αυτου.
34Και ευλογησεν αυτους ο Συμεων, και ειπε προς Μαριαμ την μητερα αυτου· Ιδου, ουτος κειται εις πτωσιν και αναστασιν
35πολλων εν τω Ισραηλ και εις σημειον αντιλεγομενον. 36Και σου δε αυτης την ψυχην ρομφαια
θελει διαπερασει, δια να ανακαλυφθωσιν οι διαλογισμοι πολλων καρδιων.
37Αυτη ητο πολυ προβεβηκυια εις ηλικιαν, ητις εζησε μετα του ανδρος αυτης επτα ετη απο της παρθενιας αυτης,
38και αυτη χηρα ως ετων ογδοηκον τεσσαρων, ητις δεν απεμακρυνετο απο του ιερου, νυκτα και ημεραν λατρευουσα τον
Θεον εν νηστειαις και προσευχαις· 39και αυτη φθασασα εν αυτη τη ωρα, εδοξολογει τον Κυριον
και ελαλει περι αυτου προς παντας τους προσμενοντας λυτρωσιν εν Ιερουσαλημ. 40Και αφου
ετελειωσαν παντα τον νομον του Κυριου, υπεστρεψαν εις την Γαλιλαιαν, εις την πολιν
αυτων Ναζαρετ.
41Το δε παιδιον ηυξανε και εδυναμουτο κατα το πνευμα πληρουμενον σοφιας,
και χαρις Θεου ητο επ' αυτο. 42Επορευοντο δε οι γονεις αυτου κατ' ετος εις Ιερουσαλημ εν τη
eορτη του πασχα. 43Και οτε εγεινεν ετων δωδεκα, αφου ανεβησαν εις Ιεροσολυμα κατα το εθος
tης εορτης και ετελειωσαν τας ημερας, ενω αυτοι υπεστρεφον, το παιδιον ο Ιησους εμεινεν
οπισω εν Ιερουσαλημ, και δεν ενοησεν ο Ιωσηφ και η μητηρ αυτου. 44Νομισαντες δε οτι αυτος
ητο εν τη συνοδια, ηλθον μιας ημερας οδον και ανεζητουν αυτον μεταξυ των συγγενων και των
γνωριμων. 45Και μη ευροντες αυτον, υπεστρεψαν εις την Γαλιλαιαν, εις την πολιν
αυτων Ναζαρετ. 46Το δε παιδιον ηυξανε και εδυναμουτο κατα το πνευμα πληρουμενον σοφιας,
και χαρις Θεου ητο επ' αυτο. 47Εξισταντο δε παντες οι ακουοντες αυτον δια την συνεσιν και τας
αποκρισεις αυτου. 48Και ιδοντες αυτον εξεπλαγησαν, και ειπε προς αυτους· Δια τι με εζητειτε; δεν ηξευρετε οτι πρεπει να ημαι εις τα του Πατρος μου; 49Και αυτοι δεν ενοησαν τον λογον, τον οποιον ελαλησε προς αυτους. 50Και κατεβη μετ' αυτων και
ηλθεν εις Ναζαρετ, και ητο υποτασσομενος εις αυτους. Η δε μητηρ αυτου εφυλαττε παντας τους
λογους τουτους εν τη καρδια αυτης. 51Και ο Ιησους προεκοπτεν εις σοφιαν και ηλικιαν και χαριν
παρα Θεω και ανθρωποις.
Εν δὲ τω δεκατω πεμπτω ετει της ηγεμονιας Τιβεριου Καισαρος, στε ο Ποντιος Πιλατος
ηγεμονευε της Ιουδαιας, και τετραρχης της Γαλιλαιας ητο ο Ηρωδης, δε ο αδελφος αυτου
tετραρχης της Ιτουραιας και της Τραχωνιτιδος χωρας, και ο Λυσανιας τετραρχης της Αβιληνης,
επι αρχιερεων Αννα και Καιαφα, εγεινε λογος Θεου προς Ιωαννην, τον υιον του Ζαχαριου, εν τη
ερημω, 3και ηλθεν εις πασαν την περιχωρον του Ιορδανου, κηρυττων βαπτισμα μετανοιας εις
αφεσιν αμαρτιων, 4ως ειναι γεγραμμενον εν τω βιβλιω των λογων Ησαιου του προφητου,
λεγοντος· Φωνη βοωντος εν τη ερημω, ετοιμασατε την οδον του Κυριου, ευθειας καμετε τας
τριβους αυτου.

5πασα φαραγξ θελει γεμισθη και παν ορος και βουνος θελει ταπεινωθη, και τα
σκολια θελουσι γεινει ευθεα και αι τραχειαι οδοι ομαλαι,
6και πασα σαρξ θελει ιδει το σωτηριον του Θεου.
7Ελεγε δε προς τους οχλους τους εξερχομενους δια να βαπτισθωσιν υπ' αυτου· Γεννηματα
εχιδνων, τις εδειξεν εις εσας να φυγητε απο της μελλουσης οργης;
8Καμετε λοιπον καρπους αξιους
tης μετανοιας, και μη αρχισητε να λεγητε καθ' εαυτους, Πατερα εχομεν τον Αβρααμ· διοτι σας
λεγω οτι δυναται ο Θεος εκ των λιθων τουτων να αναστηση τεκνα εις τον Αβρααμ.
9Ηδη δε και η αξινη κειται προς την ριζαν των δενδρων· παν λοιπον δενδρον μη καμνον καρπον καλον
εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται.

10Και ηρωτων αυτον οι οχλοι, λεγοντες· Τι λοιπον θελομεν καμει;
11Αποκριθεις δε λεγει προς αυτους. Ο εχων δυο χιτωνας ας μεταδωση εις τον μη εχοντα,
και ο εχων τροφας ας καμη ομοιως.
12Ηλθον δε και τελωναι δια να βαπτισθωσι, και ειπον προς
αυτον· Διδασκαλε, τι θελομεν καμει;
13Ο δε ειπε προς αυτους· Μη εισπραττετε μηδεν περισσοτερον
παρα το διατεταγμενον εις εσας.
14Ηρωτων δε αυτον και στρατιωτικοι, λεγοντες· Και ημεις τι
θελομεν καμει; Και ειπε προς αυτους· Μη βιασητε μηδενα μηδε συκοφαντησετε, και αρκεισθε εις
tα σιτηρεσια σας.

15Ενω δε επροσμενεν ο λαος, και διελογιζοντο παντες εν ταις καρδιαις αυτων
περι του Ιωαννου, μηποτε αυτος ειναι ο Χριστος, απεκριθη ο Ιωαννης προς παντας, λεγων· Εγω
μεν σας βαπτιζω εν υδατι· ερχεται ομως ο ισχυροτερος μου, του οποιου δεν ειμαι αξιος να λυσω
tο λωριον των υποδηματων αυτου· αυτος θελει σας βαπτισει εν Πνευματι Αγιω και πυρι.
17Του
οποιου το πτυαριον ειναι εν τη χειρι αυτου και θελει διακαθαρισει το αλωνιον αυτου, και θελει
συναξει τον σιτον εις την αποθηκην αυτου, το δε αχυρον θελει κατακαυσει εν πυρι ασβεστω.
18Και
αλλα πολλα προτρεπων ευηγγελιζετο τον λαον.

19Ο δε Ηρωδης ο τετραρχης, ελεγχομενος υπ'
αυτου περι της Ηρωδιαδος, της γυναικος Φιλιππου του αδελφου αυτου, και περι παντων των
kakων οσα επραξεν ο Ηρωδης, προσεθεσε και τουτο επι πασι και κατεκλεισε τον Ιωαννην εν τη
φυλακη.

21Αφου δε εβαπτισθη πας ο λαος, βαπτισθεντος και του Ιησου και προσευχομενου, ηνοιχθη
ο ουρανος και κατεβη το Πνευμα το Αγιον εν σωματικη μορφη ως περιστερα επ' αυτον, και
εγεινε φωνη εκ του ουρανου, λεγουσα· Συ εισαι ο Υιος μου ο αγαπητος, εις σε ευηρεστηθην.
23Και
αυτος ο Ιησους ηρχιζε να ηναι ως τριακοντα ετων, ων καθως ενομιζετο, υιος Ιωσηφ, του Ηλι,
του Ματθατ, του Λευι, του Μελχι, του Ιαννα, του Ιωσηφ, του Μαμαθιου, του Αμως, του Ναουμ,
tου Εσλι, του Ναγγαι, του Μααθ, του Μαμαθιου, του Σεμει, του Ιωσηφ, του Ιουδα,
tου Ουρειμ, του Μανα, του Αδδι, του Κωσαμ, του Ελμωδαμ, του Ηρ,
tου Ιωση, του Ελιεζερ, του Ιωρειμ, του Ματθατ, του Λευι,
tου Συμεων, του Ιουδα, του Ιωσηφ, του Ιωιαν, του Ελιακειμ,
tου Μελεα, του Μαιναν, του Ματταθα, του Ναθαν, του Δαβιδ,
ο Ιησοῦς, πληρης Πνεύματος Αγίου, υπεστρέφει απο τον Ιορδανήν και εφερετο δια του Πνεύματος εις την ερημον,
πειραζομενος υπο του διαβολου ημερας τεσσαρακοντα, και δεν εφαγεν ουδεν τας ημερας εκεινας· αφου δε αυται ετελειωσαν, υστερον επεινασε.
και ειπε προς αυτον ο διαβολος· Εαν εισαι Υιος του Θεου, ειπε προς τον λιθον τουτον να γεινη αρτος.
και απεκριθη ο Ιησους προς αυτον, λεγων· ειναι γεγραμμενον οτι με αρτον μονον δεν θελει ζησει ο ανθρωπος,
και αναβιβασας αυτον ο διαβολος εις ορος υψηλον, εδειξεν εις αυτον
παντα τα βασιλεια της οικουμενης εν μια στιγμη χρονου,
και ειπε προς αυτον ο διαβολος· εις σε θελω δωσει απασαν την εξουσιαν ταυτην και την δοξαν αυτων,
και ηλθεν εις την Ναζαρετ, οπου ητο ανατεθραμμενος, και εισηλθε κατα την συνηθειαν αυτου εις την συναγωγην εν τη ημερα του σαββατου και εσηκωθη να αναγνωση.
και αφου ετελειωσε παντα πειρασμον ο διαβολος, απεμακρυνθη απ' αυτου μεχρι καιρου.
και ο Ιησους υπεστρεψεν εν τη δυναμει του Πνευματος εις την Γαλιλαιαν· και εξηλθε φημη περι αυτου καθ' ολην την περιχωρον.
και αυτος εδιδασκεν εν ταις συναγωγαις αυτων, δοξαζομενος υπο παντων.
και κλεισας το βιβλιον, απεδωκεν εις τον υπηρετην και εκαθησε· παντων δε οι οφθαλμοι των εν τη συναγωγη ησαν ατενιζοντες εις αυτον.
του στόματος αυτοῦ καὶ ἐλεγόν· Δὲν εἶναι οὗτος ο υἱὸς του ᾿Ιωσήφ; 23Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς· Βεβαιῶς θελετε με εἰπεὶ την παραβόλην ταύτην· Ἰατρὲ, θεραπεύσον σεαυτὸν· οσα ἦκουσαμεν ὑντε γειναι εν τη Ἐκαπερναοῦ, καμὲ καὶ εἶδω εν τη πατρίδι σου. 24Εἶπε δὲ· Αὐθεντικός σας λέγω ὑντε γειναι δεκτὸς εν τη πατρίδι σου. 25Καὶ εἶπε δὲ· Αὐθεντικῶς σας λέγω· Ιατρὲ, θεραπεύσον σεαυτὸν· οσα ηκουσαμεν ὑντε γεναίαν εἰσα. 26Καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν εν τω Ισραηλ επὶ τῶν ἡμερῶν ᾿Ήλιου, κατηράθη ο οὐρανός εἰς έτη τριά καὶ μηνὰς εξ, καθ’ ον και ἐγείνε πεινὰ μεγάλῃ ἐφ’ ὅλην την γῆν, 27καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν εἰπον· τὸν Ἡλια, εἰμί εἰς Σαρεπτὰ της Σιδωνίας προς γυναῖκα χηραν. 28Καὶ εἶπε δὲ· Αὐθεντικῶς σας λέγω· Οὐδὲνς προφητὴς εἶναι δεκτὸς εν τη πατρίδι αὐτοῦ. 29Καὶ εἰπε δὲ· Ἄληθε θελετε με εἰπεὶ την παραβόλην ταύτην· Ιατρὲ, θεραπεύσον σεαυτὸν· οσα ηκουσαμεν ὑντε γεναίαν εἰσα. 30Καὶ εἰπε δὲ· Αὐθεντικῶς σας λέγω· Πολλαὶ χηραὶ ἦσαν εν τω Ισραηλ επι των ἡμερων Ηλιου, οτε εκλεισθη ο οὐρανος επι ετη τρια καὶ μηνας εξ, καθ’ ον και ἐγείνε πεινα μεγαλη εφ’ ολην την γην, 31καὶ προς ουδεμιαν αυτων επεμφθη ο Ηλιας, ειμη εις Σαρεπτα της Σιδωνος προς γυναικα χηραν. 32Καὶ πολλοί λεπροι ἦσαν επι Ελισαιου του προφητου εν τω Ισραηλ, και ουδεις αυτων εκαθαρισθη, ειμη Νεκαμ ο Συρος. 33Καὶ πολλοί λεπροι ἦσαν επι Ελισαιου του προφητου εν τω Ισραηλ, και ουδεις αυτων εκαθαρισθη, ειμη Νεκαμ ο Συρος. 34Καὶ εξεπληττοντο δια την διδαχην αυτου, διοτι ο λογος αυτου ητο μετα εξουσιας. 35Καὶ εν τη συναγωγη ητο ανθρωπος εχων πνευμα δαιμονιου ακαθαρτου, και ανεκραξε μετα φωνης μεγαλης, 36λεγων· Φευ, τι ειναι μεταξυ υμων και σου, Ιησου Ναζαρηνε; ηλθες να απολεσης ημας; Σε γνωριζω τις εισαι, ο Αγιος του Θεου. 37Και επετιμησεν αυτο ο Ιησους, λεγων· Σιωπα και εξελθε εξ αυτου. Και το δαιμονιο ερριψεν αυτον εις το μεσον και εξηλθεν απ' αυτου, χωρις να βλαψη αυτον παντελως. 38Και εξεπλαγησαν παντες και συνελαλουν προς αλληλους, λεγοντες· Τις ειναι ο λογος ουτος, οτι μετα εξουσιας και δυναμεως προσταζει τα ακαθαρτα πνευματα, και εξερχονται; 39και διεδιδετο φημη περι αυτου εις παντα τοπον της περιχωρου. 40Σηκωθεις δε εκ της συναγωγης, εισηλθεν εις την οικιαν του Σιμωνος. Η πενθερα δε του Σιμωνος εκρατειτο υπο πυρετου μεγαλου, και παρεκαλεσαν αυτον. 41Και σταθεις επανω αυτης επετιμησε τον πυρετον, και αφηκεν αυτην και παρευθυς σηκωθεισα υπηρετει αυτους. 42Ενω δε εδυεν ο ηλιος, παντες οσοι ειχον ασθενουντας υπο διαφορων νοσων εφεραν αυτους προς αυτον· εκεινος δε επιθεσας τας χειρας εις ενα εκαστον αυτων εθεραπευσεν αυτους. 43Εξηρχοντο δε και δαιμονια απο πολλων, κραζοντα και λεγοντα οτι Συ εισαι ο Χριστος ο Υιος του Θεου. Και επιτιμων αυτα δεν αφινε να λαλωσιν, επειδη εγνωριζον αυτον οτι ειναι ο Χριστος. 44Και οτε εγεινεν ημερα, εξελθων υπηγεν εις ερημον τοπον και οι οχλοι εζητουν αυτον, και ηλθον εως αυτου και εκρατουν αυτον δια να μη αναχωρηση απ' αυτων. 45Ο δε ειπε προς αυτους· Και εϊς τας αλλας πολεις πρεπει να ευαγγελισον την βασιλειαν του Θεου επειδη εις τουτο ειμαι αποσταλμενος. 46Και εκηρυττεν εν ταις συναγωγαις της Γαλιλαιας.

Chapter 5

1Ενω δε ο οχλος συνεθλιβεν αυτον δια να ακουη τον λογον του Θεου, αυτος ιστατο πλησιον της λιμνης Γεννησαρετ, 2καὶ εἴδε δύο πλοια ισταμενα παρα την λιμνην οι δε αλιεις αποβαντες απ’ αυτων εξεπλυναν τα δικτυα. 3Εμβας δε εἰς εν των πλοιων, το οποιον ητο του Σιμωνος, παρεκάλεσεν αυτον να απομακρυνη αυτο ολιγον απο της γης, και καθησας εδιδασκενε εκ του

1140
πλοίου τούς ὀχλοὺς. 4 Ὅσος δὲ ἐπαυσε λάλων, εἰπε τοὺς Σιμώνα· Ἐπαναγαγε τὸ πλοῖον εἰς τὰ βαθέα καὶ ριψάτε τὰ δικτύα ὑμῶν καὶ διεσχίζετο τὸ δίκτυον αὐτῶν. 5 Καὶ καὶ ἐπηκόομεν εἰς τὸ δίκτυον αὐτῶν. 6 Καὶ ὁ πλούς ὁ πληθυσμὸς εἰς τὰ κολχία πρὸς τὰ γόνατα τοῦ Ἰησοῦ, λεγόντα· Εἰς ὑμῖν ἐξέλθα ἀμώματος ἐκ μοῦ, διότι εἰμι ἀνθρώπως ἀμαρτωλὸς, Κυριέ. 7 Ἐπειδὴ εκπλήξεις κατέλαβεν αὐτούς καὶ πᾶσας τοὺς καὶ πάντας τοὺς μετὰ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγραν τῶν ἰχθυῶν, τὴν ὁποιαν συνελαβον, 8 ομοίως δὲ καὶ τὸν Ἰακώβον καὶ Ἰωάννην, τοὺς υἱοὺς τοῦ Ζεβεδαίου, οἵτινες ἦσαν συντροφοὶ τοῦ Σιμωνοῦ. 9 Καὶ εἰπε πρὸς τὸν Σιμωνα· Μὴ φοβοῦ· απὸ τοῦ νῦν ανθρώπου θελεῖς αγρευεῖ.
καὶ ἀλλῶν, οἰτινὲς εκαθήντο μετ’ αυτῶν εἰς την τραπέζαν. ἐγογγυζον οἱ γραμματεῖς αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαιοὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγοντες· Διὰ τι μετὰ τελωνῶν καὶ αμαρτωλῶν τρωγέτε καὶ πινετέ; Ἐγογγυζον οἱ γραμματεῖς αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαιοὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγοντες· Διὰ τι μετὰ τελωνῶν καὶ αμαρτωλῶν τρωγέτε καὶ πινετέ; 30 Καὶ αποκρίθησις ο Ἰησοῦς, εἰπεν πρὸς αὐτούς· Διὰ τι μετὰ τελωνῶν καὶ αμαρτωλῶν τρωγέτε καὶ πινετέ; 31 Καὶ αποκρίθης ο Ἰησοῦς, ειπε προς αυτους· Δεν εχουσι χρειαν οι υγιαινοντες, αλλ' οι πασχοντες. 32 Δεν ηλθον δια να καλεσω δικαιους και αμαρτωλους εις μετανοιαν. 33 Οι δε ειπον προς αυτον· Δια τι οι μαθηται του Ιωαννου νηστευουσι συχνα και καμνουσι δεησει; 34 Ο δε ειπε προς αυτους· Μηπως δυνασθε να καμητε τους υιους του νυμφωνος να νηστευωσιν, ενοσω ειναι μετ' αυτων ο νυμφιος; 35 θελουσιν ομως ελθει ημεραι, οταν αφαιρεθη απ' αυτων ο νυμφιος· τοτε θελουσι νηστευει εν εκειναις ταις ημεραις. 36 Ελεγε δε και παραβολην προς αυτους, οτι ουδεις βαλλει επιρραμμα ιματιου νεου ει δε μη, και το νεον σχιζει και με το παλαιον δεν συμφωνει το επιρραμμα το απο του νεου. 37 Και ουδεις βαλλει οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε μη, ο νεος οινος θελει σχισει τους ασκους, και αυτος θελει εκχυθη και οι ασκοι θελουσι φθαρη 38 αλλα πρεπει να βαλληται ο νεος οινος εις ασκους νεους, και αμφοτερα διατηρουνται. 39 Και ουδεις αφου πιη οινον παλαιον, θελει ευθυς νεον· διοτι λεγει· Ο παλαιος ειναι καλητερος.

Chapter 6

1 Κατὰ δὲ τὸ δευτεροπρωτό σαββάτον διεβαίνεν αὐτὸς διὰ τῶν σπαρτῶν καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀνεσπῶν τὰ σταχύα καὶ ἐτρωγον, τριβοντες με τὰς χεῖρας. 2 Τίνες δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπον πρὸς αὐτούς· Διὰ τι πράττετε ὅ, τι δὲν συγχωρεῖται νὰ πράττῃται εἰς τοῖς σαββάσι; 3 Καὶ αποκρίθης πρὸς αὐτούς, εἶπεν ο Ἰησοῦς· Οὐδὲ τοῦτο δὲν ἀνεγνώσατε, τὸ οποῖον ἐπράξεν ο Δαβίδ, οποτὲ εἰπενασεν αὐτοὶ καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ὁ νυμφιος; 4 Πως εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ καὶ ἐλαβε τοὺς ἀρτοὺς τῆς προθεσεως καὶ εφάγε περι βαλεκε καὶ εἶπε συγκεκριμένον να φαγωσιν εἰμη μονοὶ οἱ ἱερεῖς; 5 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου κυριος εἶναι καὶ τοῦ σαββάτου. 6 Καὶ παλιν εἰς ἀλλῳ σαββάτῳ εἰσῆλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ εὐδακτάκη· καὶ ητο εκεῖ ἄνθρωπος, τοῦ οποίου η δεξιὰ χεῖρ ητο ξηρα. 7 Παρετηροῦσιν δὲ αὐτὸν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαίοι, αὖ ταῦτα θλιξον να εἰσερχεται, δια τοιαυτα να εκκαταραμήσῃ. 8 Αὐτὸς δὲ ἐρωτηθηκε τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν καὶ εἶπε πρὸς τὸν ἄνθρωπον τὸν εχοντα ξηραν την χειρα· Σηκωθητι και στηθι εἰς τὸ μέσον. Καὶ εκεῖνος σηκὼθη εἰς τὸ μέσον. 9 Καὶ διδασκαζεις τον ανθρωπα του εχοντα ξηραν την χειρα; 10 Καὶ εἰ πρὸς τοὺς μαθητα μοι ἐκεῖνος καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ οἱ Φαρισαίοι, αὖ ταῦτα θλιξον να εἰσερχεται, δια τοιαυτα να εκκαταραμήσῃ. 11 Καὶ εἰ πρὸς τοὺς μαθητας του εχοντα ξηραν την χειρα; 12 Καὶ διδασκαζεις τον ανθρωπα του εχοντα ξηραν την χειρα;
καὶ Ὦμμαν, Ἰακώβον τον τοῦ Ἀλφαιου καὶ Σιμώνα τον καλουμένον Ζηλωτήν, Ἰουδαν τον ἀδελφόν Ἰακώβου, καὶ Ἰουδαν τον Ἰσκαριωτήν, οστὶς καὶ εγείνε προδότης, καὶ καταβας μετ᾽ αυτῶν εστάθη επὶ τοποῦ πεδίου, καὶ παρῆσαν ὁχλὸς μαθητῶν αὐτοῦ καὶ πληθὸς πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πᾶσας τῆς Ἰουδαίας καὶ Ιερουσαλήμ καὶ τῆς παραλίας Τυροῦ καὶ Σιδώνος, οἰτὶνες ἡλθον διὰ νὰ κακούσωσιν αὐτὸν καὶ νὰ ἰατρέψωσιν αὐτὸν ἀπὸ τῶν νοσῶν αὐτῶν, καὶ οἱ ενοχλούμενοι ὑπὸ πνευματῶν ἀκαθαρτῶν, καὶ εὐθεραπεύοντο. Καὶ πας οἱ ὁχλοὶ εζητεῖ νὰ εγγιζῇ αὐτὸν, διὸς δυναμὶ ἐξηρχετο παρ᾽ αὐτοῦ καὶ ἰατρεύε παντας. Καὶ αὐτοὶ σηκώσας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ ἰατρεύοντο. Και πας ο οχλος εζητει να εγγιζη αυτον, διοτι δυναμις εξηρχετο παρ' αυτου και ιατρευε παντας. Και αυτος σηκωσας τους οφθαλμους αυτου εις τους μαθητας αυτου, ελεγε· Μακαριοι σεις οι πτωχοι, διοτι υμετερα ειναι η βασιλεια του Θεου. Μακαριοι οι πεινωντες τωρα, διοτι θελετε χορτασθη. Μακαριοι οι κλαιοντες τωρα, διοτι θελετε γελασει.
την εν τω οφθαλμώ σου; ᾿Υποκριτα, εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου, και τοτε
θελεις την εν τω οφθαλμώ σου; Υποκριτα, εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου, και τοτε
θελεις την εν τω οφθαλμώ σου; Υποκριτα, εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου, και τοτε

43 Διοτι δεν ειναι δενδρον καλον, το οποιον καμνει καρπον σαπρον, ουδε δενδρον σαπρον, το οποιον καμνει καρπον τον
44 επειδη εκαστον δενδρον εκ του καρπου αυτου γνωριζεται. Διοτι δεν συναγουσιν εξ ακανθων συκα, ουδε τρυγωσιν εκ βατου σταφυλια.
45 Ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου της καρδιας αυτου εκφερει το αγαθον, και ο κακος ανθρωπος εκ του κακου θησαυρου
te θησαυρου της καρδιας αυτου εκφερει το κακον· διοτι εκ του περισσευματος της καρδιας λαλει το στομα αυτου. 
46 Δια τι δε με κραζετε, Κυριε, Κυριε, και δεν πραττετε οσα λεγω; 47 Πας οστις ερχεται προς εμε και ακουει τους λογους μου και καμνει αυτους, θελω σας δειξει με ποιον ειναι ομοιος· 48 ειναι ομοιος με ανθρωπον οικοδομουντα οικιαν, οστις εσκαψε και εβαθυνε και εβαλε θεμελιον επι την

Chapter 7

1 ᾿Αφου δε ετελειωσε παντας τους λογους αυτου εις τας ακοας του λαου, εισηλθεν εις Καπερναουμ. 2 Εκατονταρχου δε τινος δουλος, οστις ητο πολυτιμος εις αυτον, κακως εχων εμελλε να αποθανη. 3 Και ακουσας περι του Ιησου, απεστειλε προς αυτον πρεσβυτερους των Ιουδαιων, παρακαλων αυτον να ελθη να διασωση τον δουλον αυτου. 4 Οι δε ελθοντες προς τον Ιησουν, παρεκαλουν αυτον επιμονως, λεγοντες οτι ειναι αξιος εκεινος, εις τον οποιον θελεις καμει τουτο· 5 διοτι αγαπα το εθνος υμων, και την συναγωγην αυτος ωκοδομησεν εις ημας. 6 Ο δε Ιησους επορευετο μετ' αυτων. Ενω δε απειχεν ηδη ου μακραν απο της οικιας, επεμψε προς αυτον ο εκατονταρχος φιλους, λεγων προς αυτον· Κυριε, μη ενοχλεισαι· διοτι δεν ειμαι αξιος να εισελθης υπο την στεγην μου· 7 οθεν ουδε εμαυτον εκρινα αξιον να ελθω προς σε· αλλα ειπε λογον, και θελει ιατρευθη ο δουλος μου. 8 Διοτι και εγω ειμαι ανθρωπος υποκειμενος εις εξουσιαν, εχων υπ' εμαυτον στρατιωτας, και λεγω προς τουτον, Υπαγε, και υπαγει; και προς αλλον, Ερχου, και ερχεται, και προς τον δουλον μου, Καμε τουτο, και καμινε. 9 Ακουος δε ταυτα ο Ιησους εθαυμασεν αυτον, και στραφεις προς το οχλον τον ακολουθουντα αυτον, ειπε· Σας λεγω, Ουδε εν τω Ισραηλ ευρον τοσαυτην πιστιν. 10 Και υποστρεψαντες οι απεσταλμενοι εις τον οικον, ευρον τον ασθενη δουλον υγιαινοντα.
11 Την δε ακολουθων ημεραν επορευετο ο Ιησους εις πολιν ονομαζομενην Ναιν· και συνεπορευοντο μετ' αυτων εκκλησιας, τον οικον εκ των μαθητων αυτου και υγιον πολυν.
12 Ως δε επλησιασεν εις την πυλην της πολεως, ιδου, εφερετο εξω νεκρος υιος μονογενης της μητρος αυτου, και αυτη ητο χηρα, και οχλος πολυς της πολεως ητο μετ' αυτης. 13 Και εκεινος αυτον ουκ ηγγισεν ἐπὶ τον νεκρον, και ἐκεῖνος ἐπὶ τὸν νεκρόν ἐστηκεν, καὶ εἰπε σὺν τούτῳ ἐπὶ τὸν νεκρόν ἐστηκεν, καὶ ἐπὶ τὸν νεκρόν ἐστηκεν. 14 Και ανεκαθήσαντο το νεκρος...
και ἤρχετος νὰ λαλή, καὶ εἴδωκεν αὐτὸν εἰς τὴν μήτερα αὐτοῦ. 

16 Κατελάβη δὲ απαντὰς φοβὸς καὶ εὔδοξιὸν τὸν θεὸν, λέγοντες ὅτι πρὸφητῆς μεγάς ηγερθῆ ἐν ἡμῖν, καὶ ὁ πρόσκεψαί τοῦ θεοῦ τὸν λαὸν αὐτοῦ. 

17 Καὶ εἶχελθέν ὁ λόγος ὑπερ αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἱουδαίᾳ ἐκείνῃ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς περιχώροις. Καὶ ἀπηγγέλαν πρὸς τὸν Ἰωάννην τὸν μαθητὴν αὐτοῦ. 

18 Καὶ αὐτὸς ὁ προσώσκῃς ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς ἀπεστείλη ἐς τὴν Μῆτερ αὐτοῦ. 

19 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος ὅτι περὶ αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαιᾷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς περιχώροις. 

20 Καὶ ἀπηγγέλαν πρὸς τὸν Ἰωάννην ὅτι ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντες· ἦσαν αἱ ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

21 Ἐκεῖ εἶπεν δὲ ὁ Ιησοῦς πρὸς αὐτούς· Συ εἶναις ὁ ερχόμενος, ἢ αὖτις προσδοκάτω; 

22 Καὶ ἀποκρίθη πρὸς αὐτούς ἡ ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντες· ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

23 Ἐκεῖ δέ ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντές· ἦσαν ἄνθρωποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

24 Ἐκεῖ δέ ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντές· ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

25 Ἐκεῖ δέ ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντές· ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

26 Ἐκεῖ δέ ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντές· ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

27 Ἐκεῖ δέ ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντές· ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

28 Ἐκεῖ δέ ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντές· ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

29 Ἐκεῖ δέ ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντές· ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

30 Ἐκεῖ δέ ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντές· ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

31 Ἐκεῖ δέ ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντές· ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

32 Ἐκεῖ δέ ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντές· ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

33 Ἐκεῖ δέ ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντές· ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

34 Ἐκεῖ δέ ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντές· ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

35 Ἐκεῖ δέ ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντές· ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

36 Ἐκεῖ δέ ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντές· ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

37 Ἐκεῖ δέ ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντές· ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

38 Ἐκεῖ δέ ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντές· ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

39 Ἐκεῖ δέ ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐπεμψάντως εἰς τὸν Ιησοῦν λέγοντές· ἦσαν ἀνθρώποι δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.
αυτον περισσοτερον; 43 Αποκριθεις δε ο Σιμων, ειπε' Νομιζω οτι εκεινος, εις τον οποιον εχαρισε το περισσοτερον. Ο δε ειπε προς αυτον· Ορθως εκρινας. 44 Και στραφεις προς την γυναικα, ειπε προς τον Σιμωνα· Βλεπεις ταυτην την γυναικα; Εισηλθον εις την οικιαν σου, υδωρ δια τους ποδας μου δεν εδωκας· αυτη δε με τα δακρυα εβρεξε τους ποδας μου και με τας τριχας της κεφαλης αυτης εσπογγισε. 45 Φιλημα δεν μοι εδωκας· αυτη δε με μυρον ηλειψε τους ποδας μου. 46 Δια τουτο σοι λεγω, συγκεχωρημεναι ειναι αι αμαρτιαι αυτης αι πολλαι, διοτι ηγαπησε πολυ· εις οντινα δε συγχωρειται ολιγον, ολιγον αγαπα.

Chapter 8

1 Και μετα ταυτα διηρχετο αυτος πασαν πολιν και κωμην, κηρυττων και ευαγγελιζομενος την βασιλειαν του Θεου, και οι δωδεκα ησαν μετ' αυτου, 2 και γυναικες τινες, αιτινες ησαν τεθεραπευμεναι απο πνευματων πονηρων και ασθενειων, Μαρια η καλουμενη Μαγδαληνη, εκ της οποιας ειχον εκβη επτα δαιμονια, 3 και Ιωαννα η γυνη του Χουζα, επιτροπου του Ηρωδου, και Σουσαννα και αλλαι πολλαι, αιτινες διηκονουν αυτον απο των υπαρχοντων αυτων. 4 Επειδη δε συνετρεχεν οχλος πολυς και ηρχοντο προς αυτον απο πασης πολεως, ειπε δια παραβολης· 5 Εξηλθεν ο σπειρων, δια να σπειρη τον σπορον αυτου. Και ενω εσπειρεν, αλλο μεν επεσε παρα την οδον και κατεπατηθη, και τα πετεινα του ουρανου κατεφαγον αυτο· 6 αλλο δε επεσεν επι την πετραν και αναφυεν εξηρανθη, διοτι δεν ειχεν ικμαδα· 7 και αλλο επεσεν εις το μεσον των ακανθων, και συμφυτρωσασαι αι ακανθαι απεπνιξαν αυτο· 8 και αλλο επεσεν επι την γην την αγαθην, και αναφυεν εκαμε καρπον εκατονπλασιονα. Ταυτα λεγων, εφωναζεν· Ο εχων ωτα δια να ακουη, ας ακουη. 9 Ηρωτων δε αυτον οι μαθηται αυτου, λεγοντες· Τι σημαινει η παραβολη αυτη; 10 Ο δε ειπεν· Εις εσας εδοθη να γνωρισητε τα μυστηρια της βασιλειας του Θεου, εις δε τους λοιπους δια παραβολων, δια να μη βλεπουσιν ενω βλεπουσι και να μη καταλαμβανωσιν ενω ακουουσιν. 11 Αυτη δε ειναι η παραβολη· Ο σπορος ειναι ο λογος του Θεου· 12 οι δε σπειρομενοι παρα την οδον ειναι οι ακουουσιν, επειτα ερχεται ο διαβολος και αφαιρει τον λογον απο της καρδιας αυτων, δια να μη πιστευσουσι και σωθωσιν. 13 Οι δε επι της πετρας ειναι εκεινυ εκεινων δια τους λοιπους δια παραβολων, δια να μη βλεπουσιν ενω ακουουσιν. 14 Ουδεις δε λυχνον αναψας, σκεπαζει αυτον με σκευος και θετει υποκατω κλινης, αλλα θετει επι του λυχνοστατου, δια να
βλέπωσι το φως οι εισερχόμενοι. 17 Διότι δεν υπάρχει κρυπτόν, το οποίον δεν θέλει γεινε γιανωστόν και ελθεί εις το φανέρον. 18 Προσέχετε λοιπόν πως ακούετε· διότι οστις εχει, θέλει δοθῆ eις αυτόν, και οστις δεν εχει, και εκεινο το οποίον νομίζει στις εχει θέλει αφαιρεθῆ απ’ αυτού. 19 Ηλθον δε προς αυτόν η μητήρ και οι αδελφοί αυτού και δεν ήδυναντο δια τον οχλον να πλησιασωσιν αυτόν. 20 Και απηγγέλθη προς αυτόν υπο τινων λεγοντων· Η μητήρ σου και οι αδελφοί σου ιστανται εξω θελοντες να σε ιδωσιν. 21 Ό δε αποκρίθεις ειπε προς αυτούς· Μητηρ μου και αδελφοι μου ειναι ουτοι, οι ακουοντες τον λογον του Θεου και πραττοντες αυτον. 22 Και εν μια των ημερων εισηλθαν εις πλοιον αυτος και οι μαθηται αυτου, και ειπε προς αυτους· Ας διελθωμεν εις το περαν της λιμνης· και εσηκωθησαν. 23 Ενω δε επλεον, απεκοιμηθη. Και κατεβη ανεμοστροβιλος εις την λιμνην, και εγεμιζετο το πλοιον και εκινδυνευον. 24 Προσελθοντες δε εξυπνησαν αυτον, λεγοντες· Επιστατα, Επιστατα, χανομεθα. Ο δε σηκωθεις επετιμησε τον ανεμον και την ταραχην του υδατος, και επαυσαν, και εγεινε γαληνη. 25 Ειπε δε προς αυτους, που ειναι η πιστις σας; Και φοβηθεντες εθαυμασαν, λεγοντες προς αλληλους· Τις λοιπον ειναι ουτος, οτι και τους ανεμους προσταζει και το υδωρ, και υπακουουσιν εις αυτον; 26 Και κατεπλευσαν εις την χωραν των Γαδαρηνων, ητις ειναι αντιπεραν της Γαλιλαιας. 27 Και καθως εξηλθεν επι την γην, υπηντησεν αυτον ανθρωπος τις εκ της πολεως, οστις ειχε δαιμονια απο χρονων πολλων, και ιματιον δεν ενεδυετο και εν οικια δεν εμενεν, αλλ' εν τοις μνημασιν. 28 Ιδων δε τον Ιησουν, ανεκραξε και προσεπεσεν εις αυτον και μετα φωνης μεγαλης ειπε· Τι ειναι μεταξυ εμου και σου, Ιησου, Υιε του Θεου του Υψιστου; δεομαι σου, μη με βασανισης. 29 Διοτι προσεταξεν εις το πνευμα το ακαθαρτον να εξελθη απο του ανθρωπου. Επειδη προ πολλων χρονων ειχε συναρπασει αυτον, και εδεσμευετο με αλυσεις και εφυλαττετο με ποδοδεσμα και διασπων τα δεσμα, εφερετο υπο του δαιμονος εις τας ερημους. 30 Και ηρωτησεν αυτον ο Ιησους, λεγων· Τι ειναι το ονομα σου; Ο δε ειπε· Λεγεων· διοτι δαιμονια πολλα εισηλθον εις αυτον· 31 και παρεκαλου αυτον να μη προσταξη αυτα να απελθωσιν εις την αβυσσον. 32 Ήτο δε εκει αγελη χοιρων πολλων βοσκομενων εν τω ορει· και παρεκαλουν αυτον να επιτρεψη εις αυτα να εισελθωσιν εις εκεινους· και επετρεψεν εις αυτα.
Ιησου, παρεκαλεί αυτὸν να εισέλθη εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, διότι εἶχε μονογενῆ ως ετῶν δώδεκα, καὶ αὐτὴ απεθνήσκεν. Ἔνω δὲ επορευόταν, οἱ όχλοι συνεθλίβον αὐτὸν. Καὶ γιὰ τὴν τις εχοῦσα ρυσὶν αἰματὸς δώδεκα ετῶν, καὶ αὐτὴν ἐπορεύετο, οἱ όχλοι συνεθλίβον αὐτὸν. Καὶ εἰπέν ο Ἰησοῦς· Τις μοι ηγγίσε; καὶ εἰς τὸν θρόνον τοῦ αἰματού αὐτῆς. 45 Καὶ εἰπὲν ο Ἰησοῦς· Τις μοι ηγγίσε; Καὶ εἰπὲν ο Πέτρος καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ· Επίστατα, οἱ οχλοὶ σε συμπιεζούσι καὶ σε συνθλίβονσι, καὶ λεγές· Τις μοι ηγγίσε; 46 Καὶ εἰπεν ο Ιησους· Τις μου ηγγισε; καὶ ενώ ηρνουντο παντες, ειπεν ο Πετρος κατ' αυταν· Επιστατα, οι οχλοι σε συμπιεζουσι και σε συνθλιβουσι, και λεγεις· Τις μου ηγγισεν; 47 Ιδουσα δε η γυνη ότι δεν εκρυφθη, ηλθε τρεμουσα και προσπεσουσα εις αυτον, απηγγειλε προς αυτον ενωπιον παντος του λαου δια ποιαν αιτιαν ηγγισεν αυτον, και οτι παρευθυς ιατρευθη.
να κλίνῃ και προσελθόντες οἱ δώδεκα, εἰπον πρὸς αὐτὸν· Ἀπολύσον τὸν ὀχλόν, διὰ νὰ ὑπαγωσίν εἰς τὰς περὶς κωμὰς καὶ τοὺς ἀγροὺς καὶ νὰ εὑρωσί τροφὰς, διὸτι εἶδο εἰμεθά εἰς τὴν ἡμέραν τούτον. 13Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς· Δότε σεῖς εἰς αὐτοὺς νὰ φάγωσιν. Ὁ δὲ εἶπεν· ἡμεῖς δὲν εἶχομεν πλεῖοτέρον παρὰ πεντήκοντα ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας, εἰκὸς εἶχαν ὑπαγωσίν οἱ δώδεκα, καὶ αὐτοὶ ἀνεβέβηκαν διὰ τὸν οὐρανόν, καὶ εὑρὼσαν τρόφας διὸτι ἡ ἡμέραν τούτον ἦν ἡμέρα ἁπάντων.
μου ειναι· 39 και ιδου, δαιμονιον πιανει αυτον, και εξαιρηθη η ουρανος και ο ουρανος εισχωρει απ' αυτον, συντριβον αυτον· 40 και παρεκλησα τους μαθητας σου δια να εκβελωσιν αυτο, και δεν ηδυνηθησαν. 41 Αποκριθεις δε ο Ιησους, ειπεν· Ο γενεα απιστος και διεστραμμενη, εως ποτε θελω να παραδοθη εις χειρας ανθρωπων και να εμενω σεις εις τον εορτα τουρανιου και να ητο αποκεκρυμμενος απ' αυτον, δια να μη νοησωσιν αυτον, και εφοβουντο να ερωτησωσιν αυτον περι του λογου τουτου.

42 Υποστατα, ο Ιωαννης, ειπεν· Επιστατα, ειδομεν τινα εκβαλλοντα τα δαιμονια εν τω ονοματι σου, και εμοι δεν ηταν ακολουθει μεθ' ημων. 50 Και ειπε προς αυτον· Μη εμποδιζετε· διοτι οστις δεν ειναι καθ' ημων, ειναι υπερ ημων. 51 Και οτε συνεπληρουντο αι ημεραι δια να αναληφθη, τοτε αυτος εκαμε στερεαν αποφασιν να υπαγη εις Ιερουσαλημ. 52 Και απεστειλεν εμπροσθεν αυτου μηνυτας, οιτινες πορευθεντες εισηλθον εις κωμην Σαμαρειτων, δια να καμωσιν ετοιμασιαν εις αυτον. 53 Και δεν εδεχθησαν αυτον, διοτι εφαινετο οτι επορευετο εις Ιερουσαλημ. 54 Ιδοντες δε οι μαθηται αυτου Ιακωβος και Ιωαννης, ειπον· Κυριε, θελεις να ειπωμεν να καταβη πυρ απο του ουρανου και να αφανιση αυτους, καθως και ο Ηλιας εκαμε; 55 Στραφεις δε επεπληξεν αυτους και ειπε· δεν εξευρετε ποιου πνευματος εισθε σεις· διοτι ο Υιος του ανθρωπου δεν ηλθε να απολεση ψυχας ανθρωπων, αλλα να σωση. Και υπηγον εις αλλην κωμην.

Chapter 10
Μετὰ δὲ ταῦτα διωρίσεν ο Κύριος καὶ ἄλλους ἐβδομηκόντα, καὶ ἀπεστείλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο ἐμπρόσθεν αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον, ὅπου ἐμελλεν αὐτὸς νὰ υπαγῇ. Ἐλεγε λοίπον ἀπὸ του τετράγωνου πάντων· Πρὸς τοὺς δὲ εὐσεβεῖς καὶ ἀπατοῦσαι· Κυρίε, εἰς οὐδέποτε αὐτῶν ἔστη ἐπὶ σος, ἐμμύριζον· Ἰδοὺ, ὅπου ἐγὼ σας ἀποστέλλω ως ἁρνία ἐν μεσω λυκῶν. Ἔναν ἀπὸ τὸν παρὰ τόπον, καὶ ηδὲν χαίρεσθαι κατὰ τὴν ὁδὸν. Εἰς ἑνήκον δὲ οἰκιὰν ἐνεργήσατε, πρῶτον λεγεῖ· Εἰρήνη εἰς τὸν οἶκον τοῦτον. Καὶ εἰς τὸν αὐτὸν ἔστη ἐπὶ σος, ἐμμύριζον· Ἰδοὺ, ἴδαν ὅτι ὁ ἐργατὴς εἶναι αξίως του μισθοῦ αὐτοῦ· μηδὲν ᾧ πάντως εἰς υἱοῦ εἰρηνῆς, θελεῖ αὐτὸν ἀναπαύσεται παρὰ αὐτῷ· εἰ δὲ μη, θελεῖ ἐπιτρέψει εἰς σας. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ, εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. Νηπία ἐν τῷ θερισμῷ εἶναι πολὺς, ὡς αὐτοῖς ἔστη ἐπὶ σος, ἐμμύριζον· Ἐν τῇ ὁδῷ, ἰδοὺ, ἴδαν ὅτι ὁ Θεός εὐσεβεῖς παρὰ τῶν αὐτῶν· καὶ τὰ δαιμόνια τοῦ αὐτοῦ ἐπιτρέψει εἰς σας.
τὸν Ἰησοῦν· Καὶ τις εἰναι ο πλησιον μου; 30 Καὶ ἀποκρίθης ο Ἰησοῦς εἶπεν· Ἀνθρωπος τις κατεβαινεν
ἀπὸ Ἰερουσαλήμ εἰς Ἰεριχω καὶ περιπεσεν εἰς ληστὰς· οἱ τινες καὶ γυμνώσαντες αὐτὸν καὶ καταπληγώσαντες, ἀνεχώρησαν αἵρησες αὐτὸν ἡμῖν. 31 Κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεὺς τις κατεβαινε δι’ ἐκείνης τῆς οδοῦ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν επερασεν ἀπὸ τὸ ἀλλὸ μέρος. 32 ὁμοίως δὲ καὶ Λευίτης, φθαρε τις αὐτὸν εἰπε τις εἰς τὸν τοπον, εἰς τὸ κτήνος αὐτοῦ, εφερεν αὐτὸν εἰς ξενοδοχεῖον καὶ ἔπεμεληθη αὐτοῦ·
καὶ καὶ εἰς τὸν δεκαε τοῦτων σοι φαίνεται οτι ἔγεινε πλησιον του εμπεσοντος εἰς τους ληστὰς; 37 Ο δὲ εἶπεν· Ο ποιησα το ελεος εἰς αὐτὸν· Ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς εἰσηλθεν εἰς κωμην τινα· καὶ γυνη τις ονομαζομενη Μαρθα υπεδεχθη αὐτὸν εἰς τὸν οἰκον αὐτης. 39 Η δὲ Μαρθα ενησχολει εἰς πολλὴν υπηρεσιαν· καὶ ελθουσα εμπροσθεν αὐτου εἶπε· Κυριε, δεν σε μελει οτι η αδελφη μου με αφηκε μονην να υπηρετω; εἶπε δὲ αὐτης· Μαρτα, Μαρτα, μεριμνας καὶ αγωνιζεσαι περι πολλα· πλην ενος ειναι χρεια· η Μαρια ομως εξελεξε την αγαθην μεριδα, ητις δεν θελει αφαιρεθη απ' αυτης.

Chapter 11

1 Καὶ ενω αὐτος προσηυχητο εν τοπω τινι, καθως επαυσεν, εἶπε τις των μαθητων αὐτου προς
αὐτον· Κυριε, διδαξον ἡμας να προσευχωμεθα, καθως και ὁ Ἰωαννης εδιδαξε τους μαθητας αὐτου. 2 Ἐπε δὲ προς αὐτους· Οταν προσευχησθε, λεγετε· Πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις, αγιασθητω το ονομα σου, ελθετω η βασιλεια σου, γενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω, καὶ επι της γης·
τον αρτον ημων τον επιουσιον διδε εις ημας καθ' ημεραν· 4 και συγχωρησον εις ημας τας αμαρτιας ημων, διοτι και ημεις συγχωρουμεν εις παντα αμαρτανοντα εις ημας· και μη φερης ημας εις πειρασμον, αλλ' ελευθερωσον ημας απο του πονηρου. 5 Και εἶπε προς αὐτους· Εαν τις εξ υμων εχη φιλον, και υπαγη προς αυτον το μεσονυκτιον και ειπη προς αυτον· Φιλε, δανεισον μοι τρεις αρτους, 6 επειδη ηθη φιλος μου προς εμε εξ οδοιποριας, και δεν εχω τι να βαλω εμπροσθεν αυτου. 7 Και εκεινος αποκριθεις εσωθεν ειπη· Μη με ενοχλει· η θυρα ειναι ηδη κεκλεισμενη και τα παιδια μου ειναι μετ' εμοι εις την κλινην· δεν δυναμαι να σηκωθω και να σοι δωσω. 8 Σας λεγω· Αιτειτε και θελει σας δοθη· ζητειτε και θελετε ευρει, κρουετε και θελει σας ανοιχθη. 9 Και εαν τις εξ υμων ηναι πατηρ, και ο υιος αὐτου
και οικοσ διαιρεθεις καθ' εαυτου επιπτε. 18 Εαν λοιπον και ο Σατανας διηρεθη καθ' εαυτου, πως θελει σταθη η βασιλεια αυτου, επειδη λεγετε οτι εγω εκβαλλω τα δαιμονια δια του Βεελζεβουλ. 19 Αλλ' εαν δια του Βεελζεβουλ εκβαλλω τα δαιμονια, οι υιοι σας δια τινος εκβαλλουσι; δια τουτο αυτοι θελουσιν εισθαι κριται σας. 20 Αλλ' εαν δια του δακτυλου του Θεου εκβαλλω τα δαιμονια, αρα εφθασεν εις εσας η βασιλεια του Θεου. 21 Όταν ο ισχυρος καθωπλισμενος φυλαττη την εαυτου αυλην, τα υπαρχοντα αυτου ειναι εν ειρηνη· 22 οταν ομως ο ισχυροτερος αυτου επελθων νικηση αυτον, αφαιρει την πανοπλιαν αυτου, εις την οποιαν εθαρρει, και διαμοιραζει τα λαφυρα αυτου. 23 Οστις δεν ειναι μετ' εμου ειναι κατ' εμου, και οστις δεν συναγει μετ' εμου σκορπιζει. 24 Οταν το ακαθαρτον πνευμα εξελθη απο του ανθρωπου, διερχεται δι' ανυδρων τοπων και ζητει αναπαυσιν, και μη ευρισκον λεγει· ας υποστρεψω εις τον οικον μου οθεν εξηλθον· 25 και ελθον ευρισκει αυτον σεσαρωμενον και εστολισμενον. 26 Τοτε υπαγει και παραλαμβανει επτα αλλα πνευματα πονηροτερα εαυτου, και εισελθοντα κατοικουσιν εκει, και γινονται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου χειροτερα των πρωτων. 27 Και ενω αυτος ελεγε ταυτα, γυνη τις εκ του οχλου υψωσασα φωνην, ειπε προς αυτον· Μακαρια η κοιλια ητις σε εβαστασε, και οι μαστοι, τους οποιους εθηλασας. 28 Αυτος δε ειπε· Μακαριοι μαλλον οι ακουοντες τον λογον του Θεου και φυλαττοντες αυτον. 29 Και ενω οι οχλοι συνηθροιζοντο, ηρχισε να λεγη· Η γενεα αυτη ειναι πονηρα· σημειον ζητει, και σημειον δεν θελει δοθη εις αυτην ειμη το σημειον Ιωνα του προφητου. 30 Διοτι καθως ο Ιωνας εγεινε σημειον εις τους Νινευιτας, ουτω θελει εισθαι και ο Υιος του ανθρωπου εις την γενεαν ταυτην. 31 Η βασιλισσα του νοτου θελει σηκωθη εν τη κρισει μετα των ανθρωπων της γενεας ταυτης και θελει κατακρινει αυτους, διοτι ηλθεν εκ των περατων της γης δια να ακουση την σοφιαν του Σολομωντος, και ιδου, πλειοτερον του Σολομωντος ειναι εδω. 32 Οι ανδρες της Νινευ θελουσιν αναστηθη εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και θελουσι κατακρινει αυτην, διοτι μετενοησαν εις το κηρυγμα του Ιωνα, και ιδου, πλειοτερον του Ιωνα ειναι εδω. 33 Ουδεις δε λυχνον αναψας θετει εις τοπον αποκρυφον ουδε υπο τον μοδιον, αλλ' επι τον λυχνοστατην, δια να βλεπωσι το φως οι εισερχομενοι. 34 Ο λυχνος του σωματος ειναι ο οφθαλμος· οταν λοιπον ο οφθαλμος σου ηναι καθαρος, και ολον το σωμα σου ειναι φωτεινον· αλλ' οταν ηναι πονηρος, και το σωμα σου ειναι σκοτεινον. 35 Προσεχε λοιπον μηποτε το φως το εν εσω ηναι σκοτος. 36 Εαν λοιπον ολον το σωμα σου ηναι φωτεινον, μη εχον τι μερος σκοτεινον, θελει εισθαι φωτεινον ολον, καθως οταν ο λυχνος σε φωτιζη δια της λαμψεως. 37 Και αρου ελαλησε ταυτα, Φαρισαιος τις παρεκαλει αυτον να γευματιση εν τω οικω αυτου· εισελθων δε εκαθησεν εις την τραπεζαν.
ἀκονίζετε το ηδυοσμον και το πηγανον και παν λαχανον, και παραβλεπετε την κρισιν και την αγαπην του Θεου· ταυτα επρεπε να καμητε και εκεινα να μη αφησητε. 43 Ουαι εις εσας τους Φαρισαιους, διοτι αγαπατε την πρωτοκαθεδριαν εν ταις συναγωγαις και τους ασπασμους εν ταις αγοραις. 44 Αρα μαρτυρειτε και συμφωνειτε εις τα εργα των πατερων σας, διοτι αυτοι μεν εφονευσαν αυτους, σεις δε οικοδομειτε τα μνημεια αυτων. 45 Δια τουτο και η σοφια του Θεου ειπε· Θελω αποστειλει εις αυτους προφητας και αποστολους, και εξ αυτων θελουσι φονευσει και εκδιωξει, δια να εκζητηθη το αιμα παντων των προφητων, το εκχυνομενον απο της αρχης του κοσμου, απο της γενεας ταυτης, απο του αιματος του Αβελ εως του αιματος Ζαχαριου του φονευθεντος μεταξυ του θυσιαστηριου και του ναου· ναι, σας λεγω, θελει εκζητηθη απο της γενεας ταυτης. 48 Ουαι εις εσας τους νομικους, διοτι αφηρεσατε το κλειδιον της γνωσεως· σεις δεν εισηλθετε και τους εισερχομενους ημποδισατε. 49 Ενω δε αυτος ελεγε ταυτα προς αυτους, ηρχισαν οι γραμματεις και οι Φαρισαιοι να διεγειρωσιν αυτον σφοδρα και να βιαζωσιν αυτον να ομιληση, ερωτωντες περι πολλων, ενεδρευοντες αυτον και ζητουντες να αρπασωσι τι απο του στοματος αυτου, δια να κατηγορησωσιν αυτον.

Chapter 12

1 Εν τω μεταξυ αφου συνηθροισθησαν αι μυριαδες του οχλου, ωστε κατεπατουν αλληλους, ηρχισε να λεγη προς τους μαθητας αυτου πρωτον· Προσεχετε εις εαυτους απο της ζυμης των Φαρισαιων, ητις ειναι υποκρισις. 2 Αλλα δεν ειναι ουδεν κεκαλυμμενον, το οποιον δεν θελει ανακαλυφθη, και κρυπτον, το οποιον δεν θελει γνωρισθη· θελειτε αποκτηναι αυτους και αποκαλυψει αυτους. 3 Λεγω δε προς εσας τους φιλους μου· Μη φοβηθητε απο των αποκτεινοντων το σωμα και μετα ταυτα μη δυναμενων περισσοτερον τι να πραξωσι. 4 Δεν πωλουνται πεντε στρουθια δια δυο ασσαρια; και εν εξ αυτων, δεν ειναι λελησμονημενον ενωπιον του Θεου.
ηριθμημεναι. Μη φοβεισθε λοιπον· απο πολλων στρουθιων διαφερετε. 8Σας λεγω δε· Πας οστις με ομολογηση εμπροσθεν των ανθρωπων, και ο Ύιος του ανθρωπου θελει ομολογησει αυτον εμπροσθεν των αγγελων του Θεου: 9οστις δε με αρνηθη ενωπιον των ανθρωπων, και ο Ύιος του ανθρωπου θελει αρνηθη αυτον ενωπιον των αγγελων του Θεου. 10Και πας οστις θελει ειπει λογον κατα του Ύιου του ανθρωπου, θελει συγχωρηθη εις αυτον· οστις ομως βλασφημηση κατα του Αγιου Πνευματος, εις αυτον δεν θελει συγχωρηθη. 11Οταν δε σας φερωσιν εις τας συναγωγας και τας αρχας και τας εξουσιας, μη μεριμνατε πως η τι να απολογηθητε, η τι να ειπητε· 12διοτι το Αγιον Πνευμα θελει διδαξει εν αυτη τη ωρα τι πρεπει να ειπητε. 13Ειπε δε τις προς αυτον εκ του οχλου· Διδασκαλε, ειπε προς τον αδελφον μου να μοιρασθη μετ' εμου την κληρονομια. 14Ο δε ειπε προς αυτον· Ανθρωπε, τις με κατεστησε δικαστην η μεριστην εφ' υμας; 15Και ειπε προς αυτους· Προσεχετε και φυλαττεσθε απο της πλεονεξιας· διοτι εαν τις εχη περισσα, η ζωη αυτου δεν συνισταται εκ των υπαρχοντων αυτου.

Ειπε δε προς αυτους παραβολην, λεγων· Ανθρωπου τινος πλουσιου ηυτυχησαν τα χωραφια· 17Και διελογιζετο εν εαυτω λεγων· Τι να καμω, διοτι δεν εχω που να συναξω τους καρπους μου; 18Και ειπε· Τουτο θελω καμει· θελω χαλασει τας αποθηκας μου και θελω οικοδομησει μεγαλητερας και συναξει εκει παντα τα γεννηματα μου και τα αγαθα, και θελω ειπει προς την ψυχην μου· Ψυχη, εχεις πολλα αγαθα εναποτεταμιευμενα δι' ετη πολλα· αναπαυου, φαγε, πιε, ευφραινου. 19Ειπε δε προς αυτον ο Θεος· Αφρον, ταυτην την νυκτα την ψυχην σου απαιτουσιν απο σου· οσα δε ητοιμασας, τινος θελουσιν εισθαι; 20Ουτω θελει εισθαι οστις θησαυριζει εις εαυτον και δεν πλουτει εις Θεον.

Ειπε δε προς τους μαθητας αυτου· Δια τουτο λεγω προς εσας, Μη μεριμνατε δια την ζωην σας, τι να φαγητε, μηδε δια το σωμα, τι να ενδυθητε. 23Η ζωη ειναι τιμιωτερον της τροφης και το σωμα του ενδυματος. 24Παρατηρησατε τους κορακας, οτι δεν σπειρουσιν ουδε θεριζουσιν, οιτινες δεν εχουσι ταμειον ουδε αποθηκην, και ο Θεος τρεφει αυτους· ποσω μαλλον σεις διαφερετε των πτηνων. 25Και τις εξ υμων μεριμνων δυναται να προσθεση εις το αναστημα αυτου μιαν πηχυν; 26Εαν λοιπον ουδε το ελαχιστον δυνασθε, τι μεριμνατε περι των λοιπων; 27Παρατηρησατε τα κρινα πως αυξανουσι· δεν κοπιαζουσιν ουδε κλωθουσι· σας λεγω ομως, ουδε ο Σολομων εν παση τη δοξη αυτου ενεδυθη ως εν τουτων. 28Αλλ' εαν τον χορτον, οστις σημερον ειναι εν τω αγρω και αυριον ριπτεται εις κλιβανον, ο Θεος ενδυη ουτω, ποσω μαλλον εσας, ολιγοπιστοι. 29Και σεις μη ζητειτε τι να φαγητε η τι να πιητε, και μη ησθε μετεωροι· διοτι ταυτα παντα ζητουσι τα εθνη του κοσμου· υμων δε ο Πατηρ εξευρει οτι εχετε χρειαν τουτων· 30πλην ζητειτε την βασιλειαν του Θεου, και ταυτα παντα ζητουσι σας προστεθη. 31Ας ηναι αι οσφυες σας περιεζωσμεναι και οι λυχνοι καιομενοι· 32και σας ομοιοι με ανθρωπους, οιτινες προσμενουσι τον κυριον αυτων, ποτε θελει επιστρεψει εκ των γαμων, δια να ανοιξωσιν ευθυς εις αυτον ωτε η ζωη και κρουση.

Μακαριοι οι δουλοι εκεινοι, τους οποιους ελθων ο κυριος θελει αγρυπνουντας. Αληθως σας λεγω, οτι θελει περιζωσθη και καθισει αυτους εις την
τραπέζαν, και ελθὼν εἰς τὸ μεσον θελεῖ υπηρετῆσαι αὐτοὺς. Ὅταν εἰς τὴν δευτέρα φυλακή καὶ εἰς τὸ τρίτη φυλακή ελθὼν καὶ καταστήσει τὸν κυρίον αὐτοῦ εἰς τὸν ισχυρόντα μετακινήσεται. Καὶ εὰν εἰς τὴν δευτέρα φυλακὴ καὶ εἰς τὴν τρίτην φυλακὴν εἴναι οἱ δούλοι εκεῖνοι, ἡ ἡμέρα ἡ ἐρχείται. Καὶ εἰς τοὺς δικούς καὶ εἰς τὸν άνθρωπον, διὰ νὰ διδῆναι σάλον καὶ διὰ νὰ ἐξερθοῦν τὸ πλῆθος αὐτοῦ. Αὐτὸ δὲ γνωστεῖται, ὅτι εἰς τὸν κύριον του εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ. Εἶπε δὲ εἰς αὐτὸν ο Πετρὸς· Κύριε, πρὸς ἡμᾶς λέγεις τὴν παραβολὴν ταύτην καὶ πρὸς πάντας; Καὶ εὶς τὸν κύριον αὐτοῦ, διὰ νὰ διδῆναι τὸν κύριον αὐτοῦ, καθ’ ἡν ἡμέραν δὲν ἐξερθεῖται καὶ διὰ τοῦ θελήματος αὐτοῦ καθ’ ἡν εἰς τὸν κύριον τοῦ αὐτοῦ, σώζεται. Εἰς τὸν ἡμέραν δὲν προσερχόμεθα καὶ διὰ τοῦ θελήματος αὐτοῦ σιγάλοις εὐφράτης. Εἰς τὸν κύριον αὐτοῦ, ἐκεῖνος δὲ ο δοῦλος, οὗτος γνωρίσας τὸ θελήμα τοῦ κυρίου αὐτοῦ δὲν ἐτόιμασεν οὐκετὶ εὑρεῖται καὶ καθ’ ἡν οὐκ εὑρεῖται, καὶ θελεῖ αὐτὸν τὸν πιστὸν καὶ συνεπείδητον. Εἰς τὸν κύριον αὐτοῦ, δεν θελεῖ εἰς τὸν κύριον τοῦ αὐτοῦ. Ἐφορον νὰ βάλω εἰς τὴν γην, καὶ εἰς τὸν κύριον τοῦ αὐτοῦ. Εἰς τὸν κύριον τοῦ αὐτοῦ. Εἰς τὸν κύριον τοῦ αὐτοῦ.
εκεῖνοι οἱ δεκαοκτώ, επὶ τοὺς ὁποῖους ἐπέσεν οἱ πυργοὶ εἰς τὸν Σιλωάμ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτοὺς, νομίζετε ὅτι οὐτοὶ ἦσαν αμαρτωλοὶ ὑπὲρ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ἰερουσαλήμ; ὅτι σας λέγω, ἀλλ' εάν δὲν μετανοησατε πάντες ομοίως θελεῖτε ἀπολέσθη. Ὁ δὲ ἀποκρίθης λέγει πρὸς αὐτὸν· Κυρίε, αφεῖς αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ετὸς, ἐως ὅτι συνάψω περὶ αὐτῆς καὶ βαλῶ κοπρὶν· καὶ εὰν μὲν καμὴ καρπὸν, καλῶς· εἰ δὲ μὴ, θελεῖς εκκοψῆτε αὐτὴν μετὰ ταῦτα. Ἐδιδάσκε δὲ εἰς μία τῶν συναγωγῶν τὸ σάββατον. Καὶ ἰδοὺ, γυνὴ τῇ ἔχει πνεῦμα ασθενείας δεκαοκτὼ ετῶν καὶ ἦτο συγκυπτοῦσα καὶ δὲν ἦδυνατο πάντως να ανακυψῆ. Ἰδὼν δὲ αὐτῆς ὁ Ἰησοῦς ἐφώναξε καὶ εἶπε πρὸς αὐτήν· Γυναῖ, ἱλεύθερωμεν εἰσαι ἀπὸ τῆς ασθενείας σου· καὶ ἔθεσεν ἐπ' αὐτήν τὰς χεῖρας· καὶ παρευθυς ἀνώρθωθε καὶ ἐδοξάζε τὸν Θεόν.

Ἀπεκριθῆλεν δὲ ὁ αρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι εἰς τὸ σάββατον ἔθεραπευσεν ὁ Ἰησοῦς, εἶπε πρὸς τὸν οχλὸν· Εἰς ἡμέραι εἶναι, εἰς τὰς ὅποιας πρέπει να ἑργαζῆσθε· εἰς ταῦται λοίπον εἰσι ἐρχομοί, καὶ λοίπη ἐρχομοί· ἀλλ' ἐμοί, εἰς τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σάββατος ἐπερρήσατε, καὶ θελεῖς ἐξαίρεσθαι τοῦτο. Ἅρμα θυγατέρα τοῦ Ἀβρααμ, ἥτοι, δεκαοκτὼ ετῶν, δὲν ἦπερ αἰτίας ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τοῦτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σάββατος. Καὶ πάλιν εἶπε· Με τί εἰναι ὁμοία ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ; καὶ με τί νὰ ομοιώσω αὐτὴν; Ἐιναι ὁμοία με κοκκον σιναπεως, τὸν ὅποιον λαβὼν ἄνθρωπος ἐρρίψεν εἰς τὸν κῆπον αὐτοῦ· καὶ ἠξύωνε καὶ ἐγείνε δενδρὸν μεγά, καὶ τὰ πετεῖνα τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσαν εἰς τοὺς κλαδοὺς αὐτοῦ.
ταυτην τιδι. Ιδου, εκβαλλω δαιμονια και καμνω θεραπειας σημερον και αυριον, και την τριτην ημεραν
telειουμαι. 33 Πλην πρεπε εγω σημερον και αυριον και την εφεξη ημεραν να υπαγω διοτι δεν
eιναι δυνατον προφητης να απολεσθη εξω της Ιερουσαλημ. 34 Ιερουσαλημ, Ιερουσαλημ, η
φονευουσα τους προφητας και λιθοβολουσα τους απεσταλμενους προς αυτην, ποσακις ηθελησα
να συναξω τα τεκνα σου σου καθ' ον τροπον η ορνις τα ορνιθια εαυτης υπο τας πτερυγας, και δεν
ηθελησατε. 35 Ιδου, σας αφινεται ο οικος σας ερημος· αληθως δε σας λεγω οτι δεν θελετε με ιδει,
εωσου ελθη ο καιρος οτε θελετε ειπε· Ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι Κυριου.

Chapter 14

1 Και οτε ηλθεν αυτος εις τον οικον των αρχοντων των Φαρισαιων το σαββατον δια να
φαγη αρτον, εκεινοι παρετηρουν αυτον. 2 Και ιδου, ανθρωπος της υδρωπικος ητο εμπροσθεν αυτου.
3 Και αποκριθεις ο Ιησους, ειπε προς τους νομικους και Φαρισαιους, λεγων· Ειναι ταχα
συγκεχωρημενον να θεραπευη τις εν τω σαββατω; 4 Οι δε εσιωπησαν. Και πιας ιατρευσεν αυτον
και απελυσε. 5 Και αποκριθεις προς αυτους ειπε· Τινος υμων ο ονος η ο βους θελει πεσει εις φρεαρ,
και δεν ηθελησατε. 6 Ιδου, σας αφινεται ο οικος σας ερημος· αληθως δε σας λεγω οτι δεν θελετε με ιδει,
εωσου ελθη ο καιρος οτε θελετε ειπει· Ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι Κυριου.
οργισθεις ο οικοδεσποτης, ειπε προς τον δουλον αυτου· Εξελθε ταχεως εις τας πλατειας και τας οδοις της πολεως, και εισαγαγε εδω τους πτωχους και βεβλαμμενους και χωλους και τυφλους. 22Και ειπεν ο δουλος· Κυριε, εγεινεν ως προσεταξας, και ειναι ετι τοπος. 23Και ειπεν ο κυριος προς τον δουλον· Εξελθε εις τας οδους και φραγμους και αναγκασον να εισελθωσι, δια να γεμισθη ο οικος μου. 24Διοτι σας λεγω οτι ουδεις των ανδρων εκεινων των κεκλημενων θελει γευθη του δειπνου μου. 25Ηρχοντο δε μετ' αυτου οχλοι πολλοι. Και στραφεις ειπε προς αυτους· 26Εαν τις οικοδομηση πυργον, δεν καθηται πρωτον και λογαριαζει την δαπανην, αν εχη τα αναγκαια δια να τελειωση αυτον; 29μηποτε αφου βαλη θεμελιον και δεν δυναται να τελειωση αυτον, αρχισωσι παντες οι βλεποντες να εμπαιζωσιν αυτον, 31Η τις βασιλευς υπαγων να πολεμηση αλλον βασιλεα δεν καθηται προτερον και σκεπτεται εαν ηναι δυνατος με δεκα χιλιαδας να απαντηση τον ερχομενον κατ' αυτου με εικοσι χιλιαδας; 32Ει δε μη, ενω αυτος ειναι ετι μακραν, αποστελλει πρεσβεις και ζητει ειρηνην. Αλλ' εαν το αλας διαφθαρη, με τι θελει αρτυθη; 35δεν ειναι πλεον χρησιμον ουτε δια την γην ουτε δια την κοπριαν· εξω ριπτουσιν αυτο. Ο εχων ωτα δια να ακουη ας ακουη.

Chapter 15

1Επλησιαζον δε εις αυτον παντες οι τελωναι και οι αμαρτωλοι, δια να ακουωσιν αυτον. 2Και διεγογγυζον οι Φαρισαιοι και οι γραμματεις, λεγοντες οτι ουτος αμαρτωλους δεχεται και συντρωγει μετ' αυτων. 3Ειπε δε προς αυτους την παραβολην ταυτην, λεγων· 4Τις ανθρωπος εξ υμων εαν εχη εκατον προβατα και χαση εν εξ αυτων, δεν αφινει τα ενενηκον εννεα εν τη ερημω και υπαγει ζητων το απολωλος, εωσου ευρη αυτο; 5Και ευρων αυτο, βαλλει επι τους ωμους αυτου χαιρων. 6Και ελθων εις τον οικον, συγκαλει τους φιλους και τους γειτονας, λεγουσα· Συγχαρητε μοι, διοτι ευρον το προβατον μου το απολωλος. 7Σας λεγω οτι ουτω θελει εισθαι χαρα δια ενα αμαρτωλον μετανοουντα μαλλον παρα δια ενενηκονν εννεα δικαιους, οιτινες δεν εχουσι χρειαν μετανοιας. 8Η τις γυνη εχουσα δεκα δραχμας, εαν χαση δραχμην μιαν, δεν αναπτει λυχνον και σαρονει την οικιαν και ζητει επιμελως, εως οτου ευρη αυτην; 9και αφου ευρη, συγκαλει τας φιλας και τας γειτονας, λεγουσα· Συγχαρητε μοι, διοτι ευρον την δραχμην την οποιαν εχασα. 10Ουτω, σας λεγω, χαρα γινεται εις αμαρτωλων μετανοουντα μαλλον παρα δια ενα αμαρτωλον μετανοουντα. 11Ειπε δε· Ανθρωπος ποις εις τας οικιας και συντρωγει μετ' αυτων. 12Και ειπεν ο νεωτερος αυτου προς τον πατερα· Πατερ, δος μοι το ανηκον μερος της περιουσιας. 13Και μετ' ολιγας ημερας συναξας παντα τα αμαρτωλα, απεδημησεν εις χωραν μακραν.
καὶ εκεί διεσκορπίσε την περιουσίαν αυτοῦ ζων ασωτῶς. Ἀφοῦ δὲ ἐδαπάνησε παντα, ἐγείνε πείνα μεγάλη εν τῇ χώρᾳ εκείνῃ, καὶ αὐτὸς ἰχθύς νὰ στερηται. Καὶ επεθυμεῖ νὰ γεμίση την κοιλιαν αὐτοῦ απο τῶν ξυλοκερατῶν, τα οποία ετρωγον οἱ χοίροι, καὶ οδείς εἰδὲν εἰς αὐτον. Ἐλθὼν δὲ εἰς αὐτον, εἰπε· Ποσοὶ μισθώτοι του πατρος μου περίσσευσιν αρτον μετα τον αγρον του, καὶ εγὼ χανομαι υπο της πεινης. Τότε ἔπειτα καὶ προσκολληθη εἰς ενα των πολιτων της χωρας εκεινης, οστις επεμψεν αυτον εις τους αγρους αυτου δια να βοσκη χοιρουν. Καὶ σηκωθηκε να γεμιση την κοιλιαν αυτου απο των ξυλοκερατων, τα οποια ετρωγον οι χοιροι, καὶ ουδεις εδιδεν εις αυτον. Ελθων δε εις εαυτον, ειπε· Ποσοι μισθωτοι του πατρος μου περισσευουσιν αρτον, καὶ εγω χανομαι υπο της πεινης. Σηκωθεις θελω υπαγει προς τον πατερα μου καὶ θελω ειπει προς αυτον· Πατερ, ημαρτον εις τον ουρανον καὶ ενωπιον σου· και δεν ειμαι πλεον αξιος να ονομασθω υιος σου. Και σηκωθεις ηλθε προς τον πατερα αυτου. Ενω, δε απειχεν ετι μακραν, ειδεν αυτον ο πατηρ αυτου και εσπλαγχνισθη, και δραμων επεπεσεν επι τον τραχηλον αυτου και κατεφιλησεν αυτον. Και ειπε δε προς αυτον ο υιος· Πατερ, ημαρτον εις τον ουρανον καὶ ενωπιον σου, και δεν ειμαι πλεον αξιος να ονομασθω υιος σου. Και αποκριθεις ειπε προς τον πατερα· Ιδου, τοσα ετη σε δουλευω, καὶ ποτε εντολην σου δεν παρεβην, καὶ εις εμε ουδε εριφιον εδωκας ποτε δια να ευφρανθω μετα των φιλων μου. Οτε δε ο υιος σου ουτος, ο καταφαγων σου τον βιον μετα πορνων, ηλθεν, εσφαξας δι' αυτον τον μοσχον τον σιτευτον. Αποκριθεις ειπε· Τεκνον, συ παντοτε μετ' εμου εισαι, και παντα τα εμα σα ειναι· επρεπε δε να ευφρανθωμεν και να χαρωμεν, διοτι ο αδελφος σου νεκρος ητο και ανεζησε, και απολωλως ητο και ευρεθη. Ελεγε δε και προς τους μαθητας αυτου· Ητο ανθρωπος τις πλουσιος, οστις ειχεν οικονομον, και ουτος κατηγορηθη προς αυτον ως διασκορπιζων τα υπαρχοντα αυτου. Και κραξας αυτον, ειπε προς αυτον· Τι ειναι τουτο το οποιον ακουω περι σου; δος τον λογαριασμον της οικονομιας σου· διοτι δεν θελεις δυνηθη πλεον να ησαι οικονομος. Ειπε δε καθ' εαυτον ο οικονομος· Τι να καμω, επειδη ο κυριος μου αφαιρει απ' εμου την οικονομιαν; να σκαπτω δεν δυναμαι, να ζητω ενοησα τι πρεπει να καμω, δια να με δεχθωσιν εις τους οικους αυτων, οταν αποβληθω της οικονομιας. Και προσκαλεσας ενα εκαστον των χρεωφειλετων του κυριου αυτου, ειπε προς τον πρωτον· Ποσον χρεωστεις εις τον κυριον μου; Ο δε ειπεν· Εκατον μετρα ελαιου. Επειτα ειπε προς αυτον· Τεκνον, συ παντοτε μετ' εμου εισαι, και παντα τα εμα σα ειναι· επεται ειπε προς αλλον·
Συ δὲ ποσον χρεωστεις; Ο δὲ ειπεν· Εκατον μοδια σιτου. Και λεγει προς αυτον· Λαβε το εγγραφον σου και γραψον ογδοηκον.

Και επηνεσεν ο κυριος τον αδικον οικονομον, οτι φρονιμως επραξε· διοτι οι υιοι του αιωνος τουτου ειναι φρονιμωτεροι εις την εαυτων γενεαν παρα τους υιους του φωτος. Και εγω σας λεγω· Καμετε εις εαυτους φιλους εκ του μαμωνα της αδικιας, δια να σας δεχθωσιν εις τας αιωνιους σκηνας, οταν εκλειψητε. Ο εν τω ελαχιστω πιστος και εν τω πολλω πιστος ειναι, και ο εν τω ελαχιστω αδικος και εν τω πολλω αδικος ειναι. Εαν λοιπον εις τον αδικον μαμωνα δεν εφανητε πιστοι, τον αληθινον πλουτον τις θελει σας εμπιστευθη; Και εαν εις το ξενον δεν εφανητε πιστοι, τις θελει σας δωσει το ιδικον σας; Ουδεις δουλος δυναται να δουλευη δυο κυριους διοτι η τον ενα θελει μισησει και τον αλλον θελει αγαπησει· η εις τον ενα θελει προσκολληθη και τον αλλον θελει καταφρονησει. Δεν δυνασθε να δουλευητε Θεον και μαμωνα.

Ηκουον δε ταυτα παντα και οι Φαρισαιοι, φιλαργυροι οντες, και περιεγελων αυτον. Και ειπε προς αυτους· Σεις εισθε οι δικαιονοντες ενωπιον των ανθρωπων, ο Θεος ομως γνωριζει τας καρδιας σας· διοτι εκεινο, το οποιον μεταξυ των ανθρωπων ειναι υψηλον, βδελυγμα ειναι ενωπιον του Θεου. Ο νομος και οι προφηται εως Ιωαννου υπηρχον· απο τοτε η βασιλεια του Θεου ευαγγελιζεται, και πας τις βιαζεται να εισελθη εις αυτην. Ουδεις δουλος δυναται να δουλευη δυο κυριους διοτι η τον ενα θελει μισησει και τον αλλον θελει αγαπησει· η εις τον ενα θελει προσκολληθη και τον αλλον θελει καταφρονησει. Δεν δυνασθε να δουλευητε Θεον και μαμωνα. Ητο δε ανθρωπος τις πλουσιος και ενεδυετο πορφυραν και στολην βυσσινην, ευφραινομενος καθ' ημεραν μεγαλοπρεπως. Ητο δε πτωχος τις ονομαζομενος Λαζαρος, οστις εκειτο πεπληγωμενος πλησιον της πυλης αυτου και επεθυμει να χορτασθη απο των ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης του πλουσιου· αλλα και οι κυνες ερχομενοι εγλειφον τας πληγας αυτου. Απεθανε δε ο πτωχος και εφερθη υπο των αγγελων εις τον κολπον του Αβρααμ· Απεθανε δε και ο πλουσιος και εταφη. Και εν τω αδη υψωσας τους οφθαλμους αυτου, ενω ητο εν βασανοις, βλεπει τον Αβρααμ απο μακροθεν και τον Λαζαρον εν τοις κολποις αυτου. Και αυτος φωναξας ειπε· Πατερ Αβρααμ, ελεησον με και πεμψον τον Λαζαρον, δια να μαρτυρηση εις αυτους, ωστε να μην ελθωσιν και αυτοι εις τον τοπον τουτον της βασανου.
Chapter 17

1 Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς· Ἀδύνατον εἶναι να μὴ ελθῶς τοις σκάνδαλοις, πλὴν οὐκ εἰς εἰς τὴν ἁλασάς, παρά να σκάνδαλισθοι ἐναὶ τῶν μικρῶν τουτῶν. 2 Προσέχετε εἰς εαυτοὺς. Εὰν δὲ ὁ ἀδέλφος σου συμφέρει εἰς αὐτούς νὰ κρεμασθῆ περὶ τὸν τραχηλὸν αὐτοῦ μυλόν καὶ νὰ ρίφθη εἰς τὴν θάλασσαν, παρὰ νὰ σκάνδαλισῃ εἰς τὸν μικρὸν αὐτοῦ. 3 Καὶ εὰν επιταχὺς τῆς ἡμέρας συμφέρει εἰς αὐτούς, καὶ επιταχὶς τῆς ἡμέρας ἐπιστρέψῃ πρὸς σε λεγόντα· Μετανοῶ, θελεῖς συγχωρήσει εἰς ἐαυτόν; 4 Καὶ εἰπὸν οἱ ἀποστόλοι πρὸς τὸν Κυριον· Αὐξήσον ἐις εἰς ἡμᾶς τὴν πίστιν. 5 Καὶ δὲ Κυρίος εἶπεν· Εὰν εἴχετε πίστιν ως κοκκὼν σινάπεως, θελεῖ ἐις εἰς τὴν συκαμίνιν την ταυτὴν, Εκρίζωθι καὶ φυτεύθη ἐις τὴν θάλασσαν· καὶ θελεῖ ὑπακούσει. 6 Τις δὲ απὸ σας ἔχων δοῦλον αροτρίων ἡ ποιμαντὴν, θελεῖ εἰπεῖ πρὸς αὐτὸν, εὐθὺς ἀφ᾽ ἐκ τοῦ αγροῦ· Ὕπαγε, καθῆσον νὰ φάγῃς, 7 καὶ δὲ οὐ θελεῖ εἰπεῖ πρὸς αὐτὸν· Ἐτοιμάζω τὸ τραπέζιον ἐμοῦ νὰ δείπνῃς, καὶ περίξωσθε ὑπηρετεῖ με, εἰς τὸν δείπνον τοῦ παραδίδει. 8 Καὶ εἶπεν οἱ αποστόλοι πρὸς τὸν Κυριον· Αὐξήσον ἐις εἰς ἡμᾶς τὴν πίστιν. 9 Ο δὲ Κυρίος εἶπεν· Εὰν εἴχετε πίστιν ως κοκκὼν σινάπεως, θελεῖ ἐις εἰς τὴν συκαμίνιν την ταυτὴν, Εκρίζωθι καὶ φυτεύθη ἐις τὴν θάλασσαν· καὶ θελεῖ ὑπακούσει. 10 Ουτὼς καὶ σεὶς, οταν καμητε παντὰ τὰ διαταγματα εἰς εἰς εσας, λεγετε οτι δουλοι αχρειοι εἰμεθα, ἐπεὶ δὲ έκαμεν ο, τι εχρεωστουμεν να καμωμεν. 11 Καὶ οτὲ αυτὸς ἐπορεύετο εἰς εἰς τὴν Ἰερουσαλημ, διεβαίνε δια μεσου τῆς Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας. 12 Καὶ ενω εἰσῆρχετο εἰς εἰς τὴν κωμήν, ἀπηντῆσαν αὐτὸν δεκα ανθρώποι, λεπροὶ τοις εσταθήσαν μακροθεν, 13 καὶ αυτοὶ υψώσαν φωνῆν, λέγοντες· Ιησοῦ, Επιστάτα, ελεησον ἡμᾶς. 14 Καὶ ἴδων εἶπε πρὸς αὐτούς· Ὕπαγετε καὶ δείξατε εαυτοὺς εἰς τοὺς ιερεῖς. Καὶ ενω, ἐπορεύοντο, ἐκκαθαρισθῆσαν. 15 Εἰς δὲ αὐτῶν, Ἰδὼν οτι ἴατρευθη, ὑπεστρέψε μετα φωνῆς μεγάλης δοξαζῶν τὸν Θεόν, 16 καὶ ἐπεσε κατὰ προσώπον εἰς εἰς τοὺς ποδας αὐτοῦ, εὐχαριστών αὐτὸν· καὶ αὐτὸς ἦτος Σαμαρειτῆς. 17 Αποκριθεὶς δὲ ο Ιησοῦς εἶπε· δεκα οὐκ ομολογήσατε μιαν τῆς ἡμέρας τοῦ Υἱοῦ τοῦ ανθρώπου, καὶ δεν θελετε ιδει. 18 Δεν ευρέθησαν αλλοι να υποστρεψωσι δια να δοξασωσι τὸν Θεόν ειμι ο αλλογενης ουτος; 19 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν· Σηκουθεὶς ὑπαγε· ἡ πίστις σου σε εσωσεν.
την ημέραν οστις ευρέθη επί του δωμάτως καὶ τα σκευή αυτου εν τι οικια, ας μη καταβη δια να λαβη αυτα, και οστις εν τω αγρω ομοιως ας μη επιστρεψη εις τα απισω. 32Ενθυμεισθε την γυναικα του Λωτ. 33Οστις ζητηση να σωση την ζωην αυτου, θελει απολεσει αυτην, και οστις απολεση αυτην, θελει διαφυλαξει αυτην. 34Οστις λεγω, Εν τη νυκτι και εις την οικια, ας μη καταβη δια να λαβη αυτα, και οστις εν τω αγρω ομοιως ας μη επιστρεψη εις τα απισω.

Chapter 18
1Ελεγε δε και παραβολην προς αυτους περι του ότι πρεπει παντοτε να προσευχωνται και να μη αποκαμνωσι, λεγων· Κριτης τις ητο εν τινι πολει, οστις τον Θεον δεν εφοβειτο και ανθρωπον δεν εντρεπετο. 2Ητο δε χηρα τις εν εκεινη τη πολει και ηρχετο προς αυτον, λεγουσα· Εκδικησον με απο του αντιδικου μου. 3Και μεχρι τινος δεν ηθελησε· μετα δε ταυτα ειπε καθ' εαυτον· Αν και τον Θεον δεν φοβωμαι και ανθρωπον δεν εντρεπωμαι, τουλαχιστον επειδη με ενοχλει η χηρα αυτη, ας εκδικησω αυτην, δια να μη ερχηται παντοτε και με βασανιζη. 4Και ειπεν ο Κυριος· Ακουσατε τι λεγει ο αδικος κριτης· 5ο δε Θεος δεν θελει καμει την εκδικησιν των εκλεκτων αυτου των βοωντων προς αυτον ημεραν και νυκτα, αν και μακροθυμη δι' αυτους; 6σας λεγω οτι θελει καμει την εκδικησιν αυτων ταχεως. Πλην ο Υιος του ανθρωπου, οταν ελθη, αρα γε θελει ευρει την πιστιν επι της γης; 7Ειπε δε και προς τινας, τους θαρρουντας εις εαυτους οτι ειναι δικαιοι και καταφρονουντας τους λοιπους, την παραβολην ταυτην· 8Ανθρωποι δυο ανεβησαν εις το ιερον δια να προσευχηθωσιν, ο εις Φαρισαιος και ο αλλος τελωνης. 9Ο Φαρισαιος σταθεις προσηυχετο καθ' εαυτον ταυτα· Ευχαριστω σοι, Θεε, οτι δεν ειμαι καθως οι λοιποι ανθρωποι, αρπαγες, αδικοι, μοιχοι, η και καθως ουτος ο τελωνης· 10νηστευω δις της εβδομαδος, αποδεκατιζω παντα οσα εχω. 11Και ο τελωνης μακροθεν ισταμενος, δεν ηθελεν ουδε τους οφθαλμους να υψωση εις τον ουρανον, αλλ' ετυπτεν εις το στηθος αυτου, λεγων· Ο Θεος, ιλασθητι μοι τω αμαρτωλω. 12Σας λεγω, Κατεβη ουτος εις τον οικον αυτου δεδικαιωμενος μαλλον παρα εκεινος· διοτι πας ο υψων εαυτον θελει ταπεινωθη, ο δε ταπεινων εαυτον θελει υψωθη. 13Εφερον δε προς αυτον και τα βρεφη, δια να εγγιζη αυτα· ιδοντες δε οι μαθηται, επεπληξαν αυτους. 14Ο Ιησους ομως προσκαλεσας αυτα, ειπεν· Αφησατε τα παιδια να ερχωνται προς εμε, και μη εμποδιζετε αυτα· διοτι των τοιουτων ειναι η βασιλεια του Θεου. 15Αληθως σας λεγω, Οστις δεν δεχθητε απο τον θεων αμαρτωλον, δεν θελει απο τον θεον αμαρτωλον να εχων ιναν φησιν ανθρωποι, αρπαγες, αδικοι, μοιχοι, η και καθως ουτος ο τελωνης· 16Ο Ιησους ομως προσκαλεσας αυτα, ειπεν· Αφησατε τα παιδια να ερχωνται προς εμε, και μη εμποδιζετε αυτα· διοτι των τοιουτων ειναι η βασιλεια του Θεου. 17Αληθως σας λεγω, Οστις δεν δεχθητε απο τον θεων αμαρτωλον, δεν θελει απο τον θεον αμαρτωλον να εχων ιναν φησιν ανθρωποι, αρπαγες, αδικοι, μοιχοι, η και καθως ουτος ο τελωνης· 18Και αρχων τις ηρωτησεν αυτον λεγον· Διδασκαλε αγαθε, τι να πραξω δια να κληρονομησω ζωην αιωνιον; 19Και ο Ιησους ειπε προς αυτον· Τι με λεγεις αγαθον; ουδεις αγαθος ειμη εις ο Θεος. 20Τας εντολας εξευρεσι, Μη μοιχευσης, Μη φονευσης, Μη κλεψης, Μη ψευδομαρτυρησης, Τιμα τον πατερα σου και την μητερα σου. 21Ο δε ειπε· Ταυτα παντα εφυλαξα
εκ νεοτητος μου. 22 Ακουσάς δε ταυτά ο Ιησούς, ειπε προς αυτον· Ετι εν οι λειπει παντα οσα εχεις πωλησον και διαμοιρασον εις πτωχους, και θελεις εχει θησαυρον εν ουρανω, και ελθε, ακολουθει μοι. 23 Ο δε ακουσας ταυτα εγεινε περιπλος διοτι ητο πλουσιος σφοδρα. 24 Ιδων δε αυτον ο Ιησούς περιπλον γενομενον, ειπε· Πως δυσκολως θελους εις την βασιλειαν του Θεου οι εχοντες τα χρηματα· 25 διοτι ευκολωτερον ειναι να περαση καμηλος δια τρυπης βελονης, παρα πλουσιος να εισελθη εις την βασιλειαν του Θεου. 26 Ειπον δε οι ακουσαντες· Και τις δυναται να σωθη; 27 Ο δε ειπε· Τα αδυνατα παρα ανθρωποις ειναι δυνατα παρα τω Θεω. 28 Ειπον δε ο Πετρος· Ιδου, ημεις αφηκαμεν παντα και σε ηκολουθησαμεν. 29 Ο δε ειπε προς αυτους· Αληθως σας λεγω οτι δεν ειναι ουδεις, οστις αφηκεν οικιαν η γονεις η αδελφους η γυναικα η τεκνα ενεκεν της βασιλειας του Θεου, 30 οστις δεν θελει απολαυσει πολλαπλασια εν τω καιρω τουτω και εν τω ερχομενω αιωνι ζωην αιωνιον. 31 Παραλαβον δε τους δωδεκα, ειπε προς αυτους· Ιδου, αναβαινομεν εις Ιεροσολυμα, και θελουσιν εκτελεσθη παντα τα γεγραμμενα δια των προφητων εις τον Υιον του ανθρωπου. 32 Διοτι θελει παραδοθη εις τα εθνη και θελει εμπαιχθη και υβρισθη και εμπτυσθη, 33 και μαστιγωσαντες θελουσι θανατωσει αυτον, και τη τριτη ημερα θελει αναστηθη. 34 Και αυτοι δεν ενοησαν ουδεν εκ τουτων, και ητο ο λογος ουτος κεκρυμμενος απ' αυτων, και δεν ενοουν τα λεγομενα. 35 Οτε δε επλησιαζεν εις την Ιεριχω, τυφλος τις εκαθητο παρα την οδον ζητων· 36 ακουσας δε οχλον διαβαινοντα, ηρωτα τι ειναι τουτο. 37 Απηγγειλαν δε προς αυτον οτι Ιησους ο Ναζωραιος διαβαινει. 38 Και εφωναξε λεγων· Ιησου, υιε του Δαβιδ, ελεησον με. 39 Και οι προπορευομενοι επεπληττον αυτον δια να σιωπηση· αλλ' αυτος πολλω μαλλον εκραζεν· Υιε του Δαβιδ, ελεησον με. 40 Σταθεις δε ο Ιησους, προσεταξε να φερθη προς αυτον. Και αφου επλησιασεν, ηρωτησεν αυτον 41 λεγων· Τι θελεις να σοι καμω; Ο δε ειπε· Κυριε, να αναβλεψω. 42 Και ο Ιησους ειπε προς αυτον· Αναβλεψον· η πιστις σου σε εσωσε. 43 Και παρευθυς ανεβλεψε και ηκολουθει αυτον δοξαζων τον Θεον· και πας ο λαος ιδων ηνεσε τον Θεον.
παραβολήν, διοτι η πλησιόν της Ἰερουσαλήμ καὶ αὐτοὶ ενομίζον ὀτι η βασιλεία του θεοῦ εμελλεν εὑρετὴν πλησιον της Ιερουσαλημ και αυτοι ενομιζον οτι η βασιλεια του Θεου εμελλεν ευθυς να φανη· ἐπει λοιπον ἀνθρώπος τις ευγενὴς υπηγεν εις χωραν μακραν δια να λαβη εις εαυτον βασιλειαν καὶ να υποστρεψῃ. Καὶ καλέσας δεκα δούλους εαυτοῦ, εδώκεν εις αὐτοὺς δεκα μνας καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς· Πραγματευθῆτε εὐσω ελθὼν. Οἱ συμπολίται αὐτοῦ ομως εμισον αὐτὸν καὶ απεστείληκαν κατὸν αὐτοῦ προσδεής, λεγοντες· Δὲν θελομεν τοῦτον να βασιλευση εφ’ ἡμᾶς. Καὶ αφοῦ υποστρεψε λαβὼν την βασιλείαν, εἶπε να προσκληθοῦν πρὸς αὐτὸν οἱ δούλοι εκεῖνοι, εἰς τοὺς οποίους εδώκε τὸ αργυρῖον, διὰ να μαθητή εικάστου. Καὶ ἠλθεν ὁ πρῶτος, λεγὼν· Κύριε, η μνα σου εκερδησε δεκα μνας. Και εἶπε πρὸς τούτον· Εὖγε, αγαθε δούλε· επειδή εἰς τὸ ελαχίστον εφανής πιστος, εχε εξουσιαν επάνω δεκα πολεων. Και ἠλθεν ο δευτέρος, λεγὼν· Κύριε, η μνα σου εκαμε πεντε μνας. Εἶπε δὲ καὶ πρὸς τοὺς παρεστώτας· Αφαίρεσεται απ’ αὐτοῦ τὴν μναν καὶ δοτε εἰς τὸν εχοντα τὰς δεκα μνας. Και εἶπον πρὸς αὐτὸν· Κύριε, εχει δεκα μνας. Διοτι σας λεγω οτι εἰς πάντα τὸν εχοντα θελει δοθη, απὸ δὲ τοῦ μη εχοντος και αὐτὸς θελει αφαιρεθη απ’ αὐτού. Πλην τοὺς εχθρους μου εκεῖνους, οἵτινες δὲν με ηθελησαν να βασιλευσω επ’ αυτούς, φερετε εδω κατασφαξατε εμπροσθεν μου.
θέλουσι κατεδαφίσει σε και τα τεκνα σου εν σοι, και δεν θέλουσιν αφησει εν σοι λιθον επι λιθον, διοτι δεν εγνωρίσασ τον καιρον της επισκεψεως σου. 45 και εισέλθων εις το ιερον, ήρχισε να εκβάλλη τους πωλοντας εν αυτω και αγοραζοντας, 46 λεγων προς αυτους· Είναι γεγραμμένον, ο οικος μου είναι οικος προσευχής· σεις δε εκαμετε αυτον σπηλαιον ληστων. 47 και εδίδασκε καθ' ημεραν εν τω ιερω οι δε αρχιερεις και οι γραμματεις και οι πρωτοι του λαου εζητουν να απολεσωσιν αυτον. 48 και δεν ευρισκον το τι να πραξωσι· διοτι πας ο λαος ητο προσηλωμενος εις το να ακουη αυτον.

Chapter 20

1 Και εν μια των ημερων εκεινων, ενω αυτος εδιδασκε τον λαον εν τω ιερω, και ευηγγελιζετο, ηλθον εξαιφνης οι αρχιερεις και οι γραμματεις μετα των πρεσβυτερων 2 και ειπον προς αυτους, Αποκριθεις δε ειπε προς αυτους· Θελω σας ερωτησει και εγω ενα λογον, και ειπατε μοι· 3 το βαπτισμα του Ιωαννου εξ ουρανου ητο η εξ ανθρωπων; 4 οι δε εσυλλογισθησαν καθ' εαυτους λεγοντες, οτι Εαν ειπωμεν, Εξ ουρανου, θελει ειπει, Δια τι λοιπον δεν επιστευσατε εις αυτον; 5 Εαν δε ειπωμεν, Εξ ανθρωπων, πας ο λαος θελει μας λιθοβολησει· επειδη ειναι πεπεισμενοι οτι ο Ιωαννης ειναι προφητης. 6 Και απεκριθησαν οτι δεν εξευρουσι ποθεν ητο. 7 Και ο Ιησους ειπε προς αυτους· Ουδε εγω σας λεγω εν ποια εξουσια πραττω ταυτα. 8 Ηρχισε δε να λεγη προς τον λαον την παραβολην ταυτην· Ανθρωπος τις εφυτευσε αμπελωνα, και εμισθωσεν αυτον εις γεωργους, και απεδημησε πολυν καιρον. 9 Και εν τω καιρω των καρπων απεστειλε προς τους γεωργους δουλον δια να δωσωσιν εις αυτον απο του καρπου του αμπελωνος· οι γεωργοι ομως δειραντες αυτον εξαπεστειλαν κενον· 10 και απεκριθησαν οτι δεν εξευρουσι ποθεν ητο. 11 Και παλιν επεμψεν αλλον δουλον. Πλην αυτοι δειραντες και εκεινον και ατιμασαντες εξαπεστειλαν κενον. 12 Και παλιν επεμψε τριτον. Αλλ' εκεινοι και τουτον πληγωσαντες απεδιωξαν. 13 Ειπε δε ο κυριος του αμπελωνος· Τι να καμω; ας πεμψω τον υιον μου τον αγαπητον· ισως ιδοντες τουτον θελουσιν εντραπει. 14 Πλην ιδοντες αυτον, διελογιζοντο καθ' εαυτους· Ουτος ειναι ο κληρονομος· ελθετε ας φονευσωμεν αυτον, δια να γεινη ημων η κληρονομια. 15 Και εκβαλοντες αυτον εξω του αμπελωνος, εφονευσαν· Τι λοιπον θελει καμει εις αυτος και απολεσωσιν αυτον απο λογου, δια να παραδωσωσιν αυτον εις την αρχην και εις την εξουσιαν του ηγεμονος. 16 Και ηρωτησαν αυτον ειπον· Μη γενοιτο. 17 Και εμβλεψας εις αυτους ειπε· Τι λοιπον ειναι τουτο το γεγραμμενον, ο λιθος, τον οποιον απολεσωμεν αυτον, δια να γεινη ημων εν αυτω· ας και ας κατασυντριψωμεν αυτον. 18 Και απολεσωσιν αυτον εις την αρχην και εις την εξουσιαν. 19 Και βαλε ο κυριος του αμπελωνος δουλον, και ειπε· Ας γεινη η κληρονομια. 20 Και και απολεσωσιν αυτον εις την αρχην και εις την εξουσιαν. 21 Και ειπε· Μη γενοιτο.
λεγοντες· Διδασκαλε, εξευρομεν οτι ορθως ομιλεις και διδασκεις και δεν βλεπεις εις προσωπον, 
αλλ' επ' αληθειας την οδον του Θεου διδασκεις· 22 ειναι συγκεχωρημενον εις ημας να δωσωμεν 
φορον εις τον Καισαρα η σου; 23 Εννοησας δε την πανουργιαν αυτων, ειπε προς αυτους· Τι με 
πειραζετε; 24 δειξατε μοι δηναριον· τινος εικονα εχει και επιγραφην; Και αποκριθεντες ειπον· Του 
Καισαρος. 25 Ο δε ειπε προς αυτους· Αποδοτε λοιπον τα του Καισαρος εις τον Καισαρα και τα του 
Θεου εις τον Θεον. 26 Και δεν ηδυνηθησαν να πιασωσιν αυτον απο λογου εμπροσθεν του λαου, 
και θαυμασαντες δια την αποκρισιν αυτου εσιωπησαν. 27 Προσελθοντες δε τινες των Σαδδουκαιων, 
οιτινες αρνουνται οτι ειναι αναστασις, ηρωτησαν αυτον, 28 λεγοντες· Διδασκαλε, ο Μωυσης μας 
εγραψεν· Εαν τινος ο αδελφος αποθανη εχων γυναικα, και ουτος αποθανη ατεκνος, να λαβη ο 
αδελφος αυτου την γυναικα και να εξαναστηση σπερμα εις τον αδελφον αυτου. 29 Ήσαν λοιπον 
επτα αδελφοι· και ο πρωτος λαβων γυναικα, απεθανεν ατεκνος· 30 και ελαβεν ο δευτερος την 
γυναικα, και ουτος απεθανεν ατεκνος· 31 και ο τριτος ελαβεν αυτην· ωσαυτως δε και οι επτα· και 
δεν αφηκαν τεκνα, και απεθανον. 32 Υστερον δε παντων απεθανε και η γυνη. 33 Εν τη αναστασει 
λοιπον τινος αυτων γινεται γυνη; διοτι και οι επτα ελαβον αυτην γυναικα. 34 Και ο Ιησους 
αποκριθεις ειπε προς αυτους· οι υιοι του αιωνος τουτου νυμφευουσι και νυμφευονται· 35 οι δε 
καταξιωθεντες να απολαυσιν εκεινον τον αιωνα και την εκ νεκρων αναστασιν ουτε νυμφευουσιν 
ουτε νυμφευονται· 36 διοτι ουτε να αποθανωσι πλεον δυνανται· επειδη ειναι ισαγγελοι και ειναι 
υιοι του Θεου, οντες υιοι της αναστασεως. 37Οτι δε εγειρονται οι νεκροι, και ο Μωυσης εφανερωσεν 
επι της βατου, οτε λεγει Κυριον τον Θεον του Αβρααμ και τον Θεον του Ισαακ και τον Θεον του 
Ιακωβ. 38 Ο δε Θεος δεν ειναι νεκρων, αλλα ζωντων· διοτι παντες ζωσι εν αυτω. 39 Αποκριθεντες 
δε τινες των γραμματεων ειπον· Διδασκαλε, καλως ειπας. 40 Και δεν ετολμων πλεον να ερωτωσιν 
αυτον ουδεν. 41 Ειπε δε προς αυτους· Πως λεγουσι τον Χριστον οτι ειναι υιος του Δαβιδ; 42 Και 
αυτος ο Δαβιδ λεγει εν τη βιβλω των ψαλμων· Ειπεν ο Κυριος προς τον Κυριον μου, καθου εκ 
δεξιων μου, εωσου θεσω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου. 43 Ο Δαβιδ λοιπον ονομαζει 
αυτον Κυριον· και πως ειναι υιος αυτου; 44 Και ενω ηκουε πας ο λαος, ειπε προς τους μαθητας 
αυτου· 45 Προσεχετε απο των γραμματεων, οιτινες θελουσι να περιπατωσιν εστολισμενοι και 
αγαπωσι τας οικιας των χηρων, και τουτο επι προφασι 
οτι καμνουσι μακρας προσευχας· ουτοι θελουσι λαβει μεγαλητεραν καταδικην.
αφερωματα, ειπε· 

Ταυτα, τα οποια θεωρετε, θελουσιν ελθει ημεραι, εις τας οποιας δεν θελει αφεθη λιθος επι λιθον, οσις δεν θελει κατακρημνισθη. 

Ηρωτησαν δε αυτον, λεγοντες· Διδασκαλε, ποτε λοιπον θελουσιν ελθει ταυτα και τι το σημειον, οταν μελλωσι ταυτα να γεινωσιν; 

Ο δε ειπε· Βλεπετε μη πλανηθητε· διοτι πολλοι θελουσιν ελθει εν τω ονοματι μου, λεγοντες οτι Εγω ειμαι και Ο καιρος επλησιασε. Μη υπαγητε λοιπον οπισω αυτων. 

Οταν δε ακουσητε πολεμους και ακαταστασιας, μη φοβηθητε· διοτι πρεπει ταυτα να γεινωσι πρωτον, αλλα δεν ειναι ευθυς το τελος. 

Τελετε προς αυτους· θελει εγερθη εθνος επι εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν, και θελουσι γειναι κατα τοπους σεισμοι μεγαλοι και πειναι και λοιμοι, και θελουσιν εισθαι φοβητρα και σημεια μεγαλα απο του ουρανου. 

Προ δε τουτων θελουσιν επιβαλει εφ' υμας τας χειρας αυτων, και θελουσι σας καταδιωξει, παραδιδοντες εις συναγωγας και φυλακας, φερομενους εμπροσθεν βασιλεων και ηγεμονων ενεκεν του ονοματος μου· 

και τουτο θελει αποβη εις εσας προς μαρτυριαν. 

Βαλετε λοιπον εις τας καρδιας σας να μη προμελετατε τι να απολογηθητε· διοτι εγω θελω σας δωσει στομα και σοφιαν, εις την οποιαν δεν θελουσι δυνηθη να αντιλογησωσιν ουδε να αντισταθωσι παντες οι εναντιοι σας. 

Θελετε δε παραδοθη και υπο γονεων και αδελφων και συγγενων και φιλων, και θελουσι θανατωσει τινας εξ υμων, και θελετε εισθαι μισουμενοι υπο παντων δια το ονομα μου· 

πλην θριξ εκ της κεφαλης σας δεν θελει χαθη· δια της υπομονης σας αποκτησατε τας ψυχας σας. 

Οταν δε ιδητε την Ιερουσαλημ περικυκλουμενην υπο στρατοπεδων, τοτε γνωρισατε οτι επλησιασεν η ερημωσιαυτης. 

Τοτε οι οντες εν τη Ιουδαιας φευγωσιν εις τα ορη, και οι εν μεσω αυτης ας αναχωρωσιν εξω, και οι εν τοις αγροις ας μη εμβαινωσιν εις αυτην, διοτι ημεραι εκδικησεως ειναι αυται, δια να πληρωθωσι παντα τα γεγραμμενα. 

Ουαι δε εις τας εγκυμονουσας και τας θηλαζουσας εν εκειναις ταις ημεραις· διοτι θελει εισθαι μεγαλη στενοχωρια επι της γης και οργη κατα του λαου τουτου, και θελουσι πεσει εν στοματι μαχαιρας και θελουσι φερθη αιχμαλωτοι εις παντα τα εθνη, και η Ιερουσαλημ θελει εισθαι πατουμενη υπο εθνων, εωσου εκπληρωθωσιν οι καιροι των εθνων. 

Και θελουσιν εισθαι σημεια εν τω ηλιω και τη σεληνη και τοις αστροις, και επι της γης στενοχωρια εθνων εν απορια, και θελει ηχει η θαλασσα και τα κυματα, οι ανθρωποι θελουσιν αποψυχει εκ του φοβου και προσδοκιας των επερχομενων δεινων εις την οικουμενην· διοτι αι δυναμεις των ουρανων θελουσι σαλευθη. 

Και τοτε θελουσιν ιδει τον Υιον του ανθρωπου ερχομενον εν νεφελη μετα δυναμεως και δοξης πολλης. 

Οταν δε ταυτα αρχισωσι να γινωνται, ανακυψατε και σηκωσατε τας κεφαλας σας, διοτι πλησιαζει η απολυτρωσις σας. 

Αληθως σας λεγω οτι δεν θελει παρελθει η γενεα αυτη, εωσου γεινωσι παντα ταυτα. 

Προσεχετε δε εις εαυτους μηποτε βαρυνθωσιν αι καρδιαι σας απο κραιπαλης και μεθης και μεριμνων βιωτικων, και επελθη αιφνιδιος εφ' υμας· 

διοτι εγω θελει επελθει επι παντας τους καθημενους επι ημεραν πασης της γης. 

Αγρυπνειτε λοιπον δεομενοι εν παντι καιρω, δια να καταξιωθητε να εκφυγητε παντα ταυτα τα μελλοντα να γεινωσι και να σταθητε εμπροσθεν του αιφνιδιου δια της υπομονης σας αποκτησατε τας ψυχας σας.
Και τας μεν ημερας εδιδασκεν εν τω ιερω, τας δε νυκτας εξερχομενος διενυκτερευεν εις το ορος το ονομαζομενον Ελαιων· και πας ο λαος απο του ορθρου συνηρχετο προς αυτον εν τω ιερω δια να ακουη αυτον.

Chapter 22

Επλησιαζε δε η εορτη των αζυμων, λεγομενη Πασχα. Και εζητουν οι αρχιερεις και οι γραμματεις το πως να θανατωσωσιν αυτον διοτι φοβουντο τον λαον. Εισηλθε δε ο Σατανας εις τον Ιουδαν τον επονομαζομενον Ισκαριωτην, οντα εκ του αριθμου των δωδεκα, και υπηγε και συνελαλησε μετα των αρχιερεων και των στρατηγων το πως να παραδωση αυτον εις αυτους. Και εχαρησαν και συνεφωνησαν να δωσωσιν εις αυτον αργυριον· και εδωκεν υποσχεσιν και εζητει ευκαιριαν να παραδωση αυτον εις αυτους χωρις θορυβου.

Ηλθε δε ημερα των αζυμων, καθ' ην επρεπε να θυσιασωσι το πασχα, και απεστειλε τον Πετρον και Ιωαννην, ειπων· Υπαγετε και ετοιμασατε εις ημας το πασχα, δια να φαγωμεν. Οι δε ειπον προς αυτον· Που θελεις να ετοιμασωμεν; Ο δε ειπε προς αυτους· Ιδου, οταν εισελθητε εις την πολιν, θελει σας συναπαντησει ανθρωπος βασταζων σταμνιον υδατος· ακολουθησατε αυτον εις την οικιαν οπου εισερχεται. Και θελετε ειπει προς τον οικοδεσποτην της οικιας· Ο Διδασκαλος σοι λεγει, Που ειναι το καταλυμα, οπου θελω φαγει το πασχα μετα των μαθητων μου; και εκεινος θελει σας δειξει ανωγεον μεγα εστρωμενον· εκει ετοιμασατε. Αφου δε υπηγον, ευρον καθως ειπε προς αυτους, και ητοιμασαν το πασχα. Και οτε ηλθεν η ωρα, εκαθησεν εις την τραπεζαν, και οι δωδεκα αποστολοι μετ' αυτου. Και ειπε προς αυτους· Πολυ επεθυμησα να φαγω το πασχα τουτο με σας προ του να παθω· διοτι σας λεγω, οτι δεν θελω φαγει πλεον εξ αυτου, εωσου εκπληρωθη εν τη βασιλεια του Θεου. Λαβων το ποτηριον, ευχαριστησε και ειπε· Λαβετε τουτο και διαμοιρασατε εις αλληλους· διοτι σας λεγω οτι δεν θελω πιει απο του γεννηματος της αμπελου, εωσου ελθη η βασιλεια του Θεου. Λαβων αρτον, ευχαριστας εκοψε και εδωκεν εις αυτους, λεγων· Τουτο ειναι το σωμα μου το υπερ υμων διδομενον· τουτο καμνετε εις την ιδικην μου αναμνησιν. Ωσαυτως και το ποτηριον, αφου εδειπνησαν, λεγων· Τουτο το ποτηριον ειναι η καινη διαθηκη εν τω αιματι μου, το υπερ υμων εκχυνομενον. Πλην ιδου, η χειρ εκεινου οστις με παραδιδει, ειναι μετ' εμου επι της τραπεζης. Και αυτοι ηρχισαν να συζητωσι προς αλληλους το ποιος ταχα ητο εξ αυτων, οστις εμελλε να καμη τουτο. Εγεινε δε και φιλονεικια μεταξυ αυτων, περι του τις εξ αυτων νομιζεται οτι ειναι μεγαλητερος. Ο δε ειπε προς αυτους· οι βασιλεις των εθνων κυριευουσιν αυτα, και οι εξουσιαζοντες αυτα ονομαζονται ευεργεται. Σεις δε εισθε οι διαμειναντες μετ' εμου εν τοις
πειρασμοῖς μου· 30 ὡς ο Πατήρ μου ητοιμασεν εις εμε, δια να τρωγητε και να πινητε επι της τραπεζης μου εν τη βασιλεια μου, και να καθησητε επι θρονων, κρινοντες τας δωδεκα φυλας του Ισραηλ. 31 Επι δε ο Κυριος· Σιμων, Σιμων, ιδου, ο Σατανας σας εζητησε δια να σας κοσκινιση ως τον σιτον. 32 πλην εγω εδεηθην περι σου δια να μη εκλειψη η πιστις σου και συ, οταν ποτε επιστρεψης, στηριξον τους αδελφους σου. 33 Ειπε δε ο Κυριος· Σιμων, Σιμων, ιδου, ο Σατανας σας εζητησε δια να σας κοσκινιση ως τον σιτον. 34 πλην εγω εδεηθην περι σου δια να μη εκλειψη η πιστις σου και συ, οταν ποτε επιστρεψης, στηριξον τους αδελφους σου.

35 Ως επι τρωση και πίνοντες επι της τραπεζης μου εν τη βασιλεια μου, και καθησοντες επι θρονων, κρινοντες τας δωδεκα φυλας του Ισραηλ. 36 Ειπε δε ο Κυριος· Σιμων, Σιμων, ιδου, ο Σατανας σας εζητησε δια να σας κοσκινιση ως τον σιτον. 37 πλην εγω εδεηθην περι σου δια να μη εκλειψη η πιστις σου και συ, οταν ποτε επιστρεψης, στηριξον τους αδελφους σου.

38 Ειπε δε ο Κυριος· Σιμων, Σιμων, ιδου, ο Σατανας σας εζητησε δια να σας κοσκινιση ως τον σιτον. 39 πλην εγω εδεηθην περι σου δια να μη εκλειψη η πιστις σου και συ, οταν ποτε επιστρεψης, στηριξον τους αδελφους σου. 40 Και ειπε προς αυτους· Οτε σας απεστειλα χωρις βαλαντιου και σακκιου και υποδηματων, μηπως εστερηθητε τινος; οι δε ειπον· Ουδενος. 41 Ειπε λοιπον προς αυτους· Αλλα τωρα οστις εχει βαλαντιον ας λαβη αυτο μεθ' εαυτου, ομοιως και σακκιον, και οστις δεν εχει ας πωληση το ιματιον αυτου και ας αγοραση μαχαιραν. 42 Διοτι σας λεγω οτι ετι τουτο το γεγραμμενον πρεπει να εκτελεσθη εις εμε, το, Και μετα ανομων ελογισθη. Διοτι τα περι εμου γεγραμμενα λαμβανουσι τελος. 43 Ειπε δε ο Κυριος· Σιμων, Σιμων, ιδου, ο Σατανας σας εζητησε δια να σας κοσκινιση ως τον σιτον. 44 πλην εγω εδεηθην περι σου δια να μη εκλειψη η πιστις σου και συ, οταν ποτε επιστρεψης, στηριξον τους αδελφους σου.

45 Και ειπε προς αυτους· Με νεκρον ημεν σιδεροστομως, δια αυτο ο Σατανας σας εζητησε δια να σας κοσκινιση ως τον σιτον. 46 Παλαιως οι δε ορθοδοξοι ειπον προς αυτους· Οι δε ορθοδοξοι ειπον προς αυτους· Με νεκρον ημεν σιδεροστομως, δια αυτο ο Σατανας σας εζητησε δια να σας κοσκινιση ως τον σιτον. 47 Παλαιως οι δε ορθοδοξοι ειπον προς αυτους· Οι δε ορθοδοξοι ειπον προς αυτους· Με νεκρον ημεν σιδεροστομως, δια αυτο ο Σατανας σας εζητησε δια να σας κοσκινιση ως τον σιτον.
ο Πέτρος τον λόγον του Κυρίου, οτι ειπε προς αυτον οτι πριν φωναξη ο αλεκτωρ, θελεις με απαρνηθη τρις. 62Και εξελθων εξω ο Πέτρος εκλαυσε πικρως. 63Και εξελθων εξω ο Πέτρος εκλαυσε πικρως. 64Και υπαγε προς Πιλατον, λεγοντες· Δεν θελετε πιστευσει, εαν δε και ερωτησω, δεν θελετε μοι αποκριθη ουδε θελετε με απολυσει. 65Απο του νυν θελει εις αυτον Ο Υιος του ανθρωπου καθημενος εκ δεξιων της δυναμεως του Θεου. 66Ως εισαι ο Χριστος; ειπε προς ημας· Εαν σας ειπω, δεν θελετε πιστευσει, εαν δε και ερωτησω, δεν θελετε μοι αποκριθη ουδε θελετε με απολυσει· 67Απο του νυν θελει εις αυτον Ο Υιος του Θεου; Ο δε ειπε προς αυτους· Σεις λεγετε οτι εγω ειμαι. 68Οι δε ειπον· Τι χρειαν εχομεν πλεον μαρτυριας; διοτι ημεις αυτοι ηκουσαμεν απο του στοματος αυτου.

Chapter 23

1Τοτε εσηκωθη απαν το πληθος αυτων και εφεραν αυτον προς τον Πιλατον. 2Και ηρχισαν να κατηγορωσιν αυτον, λεγοντες· Τουτον ευρομεν διαστρεφοντα το εθνος και εμποδιζοντα το να διδωσι φορους εις τον Καισαρα, λεγοντα εαυτον οτι ειναι Χριστος βασιλευς. 3Ο δε Πιλατος ηρωτησεν αυτον, λεγων· Συ εισαι ο βασιλευς των Ιουδαιων; Ο δε αποκριθεις προς αυτον, ειπε· Συ λεγεις. 5Οι δε επεμενον λεγοντες οτι Ταραττει τον λαον, διαστρεβοντα την Ιουδαιαν, αρχισας απο της Γαλιλαιας εως εδω. 7Ο δε Πιλατος ακουσας Γαλιλαιαν ηρωτησεν αν ο ανθρωπος ηναι Γαλιλαιος, και μαθων οτι ειναι εκ της επικρατειας του Ηρωδου, επεμψεν αυτον προς τον Ηρωδην, οστις ητο και αυτος εν Ιεροσολυμοις εν ταυταις ταις ημεραις. 9Ηρωτα δε αυτον με λογους πολλους· πλην αυτος δεν απεκριθη προς αυτον ουδεν. 11Αφου δε ο Ηρωδης μετα των στρατευματων αυτου εξουθενησεν αυτον και ενεπαιξεν, ενεδυσεν αυτον λαμπρον ιματιον και επεμψεν αυτον παλιν προς τον Πιλατον. 13Ο δε Πιλατος, συγκαλεσας τους αρχιερεις και τους αρχοντας και τον λαον, ειπε προς αυτους· Εφερατε προς εμε τον ανθρωπον ως στασιαζοντα τον λαον, και ιδου, εγω ενωπιον σας ανακρινας δεν ευρον εν τω ανθρωπω ουδεν εγκλημα εξ οσων κατηγορειτε κατ' αυτου, αλλιως ειπον παιδευσω αυτον, θελω απολυσει. 15Αφου λοιπον εισαγαγη αυτον προς εμε, επετειλαν αυτον και εκδησαν αυτον προς τον Πιλατον. 17Επρεπε δε αναγκαιως να απολυη εις αυτον απο την εορτη. 18Παντες δε ομου ανεκραζαν, λεγοντες· Σηκωσον αυτον, απολυσον δε εις ημας τον Βαραββαν.
εν τῇ πόλει καὶ δίᾳ φόνον ἦτο βεβλημένος εἰς φυλακὴν. Ἡ τις φονεύσεως ἤτο τοῦ Ἰησοῦν. Παλιν λοίπον ὁ Πιλάτος ἐλάλησε πρὸς αὐτούς, θελών αὐτὸν νὰ ἀπολύσῃ τὸν Ἰησοῦν. Οἱ δὲ εἰρήκαν τὸν εἰς φυλακὴν, θελὼν αὐτὸν ἀπολύσῃ. Ἡ τις φονεύσεως ἤτο τοῦ Ἰησοῦν. Παλιν λοίπον ὁ Πιλάτος ἐλάλησε πρὸς αὐτούς, θελὼν νὰ ἀπολύσῃ τὸν Ἰησοῦν. Οἱ δὲ εἰρήκαν τὸν εἰς φυλακὴν, θελὼν αὐτὸν ἀπολύσῃ.
των Ἰουδαίων, οστὶς καὶ αὐτὸς περιεμενε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι καταβιβάσας αὐτὸ ετυλιξὲν αὐτὸ με σινδόνα καὶ εἴθεσεν αὐτὸ ἐν μνημείῳ λελατομημένῳ ὅπου οὐδεὶς ἐτι εἰχὲν ενταφιασθῆ. Ὁτι ἦτο ἡμέρα παρασκευή, καὶ εξημερώθησαν δὲ καὶ γυναίκες, αἰτὶνες εἰχὸν εἴθηκε μετ’ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, καὶ εἶδον τὸ μνημεῖον καὶ πῶς ετεθῆ τὸ σῶμα αὐτοῦ. Καὶ ἀφοῦ ὑπεστρέψαν ἁπτόμεναν αἵρεμα καὶ μυρά. Καὶ τὸ μεν σαββάτον ἁπτόμεναν κατὰ τὴν εὐνοιῶν.

Chapter 24

1 Τὴν δὲ πρώτην ἡμέραν τῆς εβδομάδος, ενω ἦτο ὁρθρὸς βαθὺς, ἠλθον εἰς τὸ μνημεῖον τὸ αὐτὸ ἦτοιμον τὴς ἀρωμάτων, καὶ αὐτοῖς ἐπηγγέλθη ἑταίρας παροικεῖν τῇ Ἰερουσαλήμ. Ὅτι ἦτοιμον καὶ ἀρωματὰ καὶ μυρὰ. Καὶ τὸ μεν σαββάτον ἅγιά ἦν. καὶ ἀφοῦ ὑπεστρέψαν αὐτοῖς ἐπηγγέλθη ἑταίρας παροικεῖν τῇ Ἰερουσαλήμ. Καὶ ἤκουσαν δὲ καὶ γυναίκαι, αἰτὶνες ἠλθον εἰς τὸ μνημεῖον καὶ πῶς ὑπέστρωσαν τὸ σῶμα αὐτοῦ. χοροὶ εἰσῆλθον καὶ εἰσῆλθον καν ὡς εἰσῆλθον καν ἀνθρώπους καὶ αἱ σαββάτον ἄκολον ἡμέραν εἰς τὴν Μαγδαληνην Μαρίαν καὶ Ἱωάννην καὶ Ἐλληναν καὶ Αἰσιανήν καὶ Ἐλληναν καὶ Αἰσιανήν καὶ Μαρίαν τὴν κόρον τοῦ Ἰακώβου καὶ αἱ σαββάτον ἄκολον ἡμέραν εἰς τὸ μνημεῖον καὶ πῶς ὑπέστρωσαν τὸ σῶμα αὐτοῦ. Καὶ ἦτο εἰσῆλθον καὶ εἰσῆλθον καν ἀνθρώπους καὶ αἱ σαββάτον ἄκολον ἡμέραν εἰς τὸ μνημεῖον καὶ πῶς ὑπέστρωσαν τὸ σῶμα αὐτοῦ. Καὶ ἠλθον εἰς τὸ μνημεῖον καὶ πῶς ὑπέστρωσαν τὸ σῶμα αὐτοῦ. Καὶ ἠλθον εἰς τὸ μνημεῖον καὶ πῶς ὑπέστρωσαν τὸ σῶμα αὐτοῦ.
οιτινες λεγουσιν οτι αυτος ζη. 24Και τινες των υμετερων υπηγον εις το μνημειον και ευρον ουτω, καθως και αι γυναικες ειπον, αυτον ομως δεν ειδον. 25Και αυτος ειπε προς αυτους· Ω ανοητοι και βραδεις την καρδιαν εις το να πιστευητε εις παντα οσα ελαλησαν οι προφηται· 26δεν επρεπε να παθη ταυτα ο Χριστος και να εισελθη εις την δοξαν αυτου; 27Και αρχισας απο Μωυσεως και απο παντων των προφητων, διηρμηνευεν εις αυτους τα περι αυτους τα παρε εις αυτου γεγραμμενα εν πασαις ταις γραφαις. 28Και επιλησιασαν εις την κωμην υπων ευρον αυτον, καθως και αι γυναικες ειπον, αυτον ομως δεν ειδον. 29Και αυτος ειπε προς αυτους· Ω ανοητοι και βραδεις την καρδιαν εις το να πιστευητε εις παντα οσα ελαλησαν οι προφηται· 30και αφου εκαθησε μετ' αυτων εις την κωμην, λαβων τον αρτον ευλογησε και κοψας εδιδεν εις αυτους. 31Αυτων δε διηνοιχθησαν οι οφθαλμοι, και εγνωρισαν αυτον. 32Και αυτος εγεινεν αφαντος απ' αυτων. 33Αυτων δε διηγουντο τα εν τη οδω και πως εγνωρισθη εις αυτους, ενω εκοπτε τον αρτον. 34Ενω δε ελαλουν ταυτα, αυτος ο Ιησους εσταθη εν μεσω αυτων και λεγει προς αυτους· Ειρηνη υμιν. 35Ευρον συνηθροισμενους τους ενδεκα και τους μετ' αυτων, οιτινες ελεγον οτι οντως ανεστη ο Κυριος και εφανη εις τον Σιμωνα. 36Και ιδετε τας χειρας μου και τους ποδας μου, οτι αυτος ειμαι· ψηλαφησατε με και ιδετε, διοτι πνευμα σαρκα και οστεα δεν εχει, καθως εμε θεωρειτε εχοντα. 37Και τουτο ειπων, εδειξεν εις αυτους τας χειρας και τους ποδας. 38Ενω δε αυτοι ηπιστουν ετι απο της χαρας και εθαυμαζον,

John

1174
Chapter 1

1Εν αρχῇ ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦτο πάρα τῷ Θεῷ, καὶ Θεὸς ἦτο ὁ λόγος. 2Οὐτὸς ἦτο εἰς τὸν πρῶτον ἐγείρει, καὶ χωρὶς αὐτοῦ δὲν εγείρεσθαι οὐδὲ εἰς τὸν πρῶτον ἐγείρεσθαι. 3Εἰς αὐτὸν ἦτο ὁ ζωή, καὶ ἡ ζωή ἦτο περὶ τῶν ανθρώπων. 4Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φεγγεὶ καὶ η σκοτία δὲν κατέλαβεν αὐτό. 5Οὗτος ἦτο εἰς τὸν πρῶτον, αὐτὸς ἦτο εἰς τὰ πάντα καὶ κατεύθυνε πᾶσαν τὴν σκοτίαν καὶ τῷ φωτὶ συνέλευσεν. 6Ητο τῷ φώς τὸ αληθινόν, τὸ ὁποῖον ἐγείρεσθαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οἱ κόσμῳ οὐδὲν ἐγνώρισεν αὐτόν. 7Καὶ ἐν αὐτῷ ἦτο ἡ ζωή, καὶ ἡ ζωή ἦτο τὸ φῶς τῶν ανθρώπων. 8Καὶ τὸ φῶς εἰς τὴν σκοτίαν φεγγεὶ καὶ η σκοτία δὲν κατελαβεν αὐτο. 9Ανθρώποι εἰς τὸ φῶς εἰς τὸν κόσμον καὶ τὸ φῶς ἑλθεν καὶ ἀπεστάλη απὸ τοῦ Θεοῦ, εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρῆση περὶ τοῦ φωτὸς, ἵνα πιστεύσωσιν πάντες διὰ αὐτοῦ. 10Οὐκ οὖν ἦτο εἰς τὸν κόσμον, ἀλλὰ διὰ τοῦ φωτὸς ὁμοίως."
ο Υιος του Θεου. 35 Τη επαυριον παλιν ιστατο ο Ιωαννης και δυο εκ των μαθητων αυτου, 36 και εμβλεψας εις τον Ιησουν περιπατουντα, λεγει· Ιδου, ο Αμνος του Θεου. 37 Και ηκουσαν αυτον οι δυο μαθηται λαλουντα και ηκολουθησαν τον Ιησουν. 38 Στραφεις δε τον Θεους και ιδων αυτους ακολουθουντας, λεγει προς αυτους· Τι ζητειτε; 39 Και ηκουσαν αυτον τους αντιν τους, εκατερομενουντας και μενεις· 40 Και η Ιουνα λεγει προς αυτους· Τι ζητειτε; 41 Και ειπον προς αυτον, Ραββι, το οποιον ερμηνευομεν λεγεται, Διδασκαλε, που μενεις; 42 Και ειπε· Ελθετε και ιδετε, ηλθον και ειδον που μενει, και εμειναν παρ· αυτω την ημεραν εκεινην. 43 Και ειπε προς αυτους· Τι ζητειτε; 44 Και εφερεν αυτον προς τον Ιησουν. Εμβλεψας δε εις αυτον ο Ιησους ειπε· Συ εισαι Σιμων, ο υιος του Ιωνα· συ θελεις ονομασθη Κηφας, το οποιον ερμηνευεται Πετρος.

Chapter 2

1 Και την τριτην ημεραν εγεινε γαμος εν Κανα της Γαλιλαιας, και ητο η μητηρ του Ιησου εκει. 2 Προσεκληθη δε και ο Ιησους και οι μαθηται αυτου εις τον γαμον. 3 Και επειδη ελειψεν ο οινος, λεγει· Τι ειναι μεταξυ εμου και σου, γυναι; δεν ηξευρε ποθεν ειναι, οι αντλησαντες το υδωρ φωναζει τον νυμφιον ο αρχιτρικλινος και λεγει προς αυτου· Πας ανθρωπος πρωτον τον καλον.
οινον βαλλει, και αφού πιωσι πολυ, τότε τον κατωτέρων· συ εφυλαξας τον καλον οινον εως τωρα.

11 Ταύτην την αρχήν των θαυματών εκαμεν ο Ιησοῦς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανερώσε την
doξαν αυτού, και ανεβεί εἰς Ιεροσολύμα τον Ιησοῦ. 14 Καὶ ευρεν
en τω ierω, τους πωλουντας βοας και προβατα και περιστερας, και τους αργυραμοιβους καθημενους.
15 Και ποιησας μαστιγα εκ σχοινιων, εδιωξε παντας εκ του ιερου και τα προβατα και τους βοας,
kαι τα νομισματα των αργυραμοιβων εχυσε και τας τραπεζας ανετρεψε,
16 και προς τους πωλουντας τας περιστερας ειπε· Σηκωσατε ταυτα εντευθεν· μη καμνετε τον οικον του Πατρος μου οικο
εμποριου.

17 Τοτε ενεθυμηθησαν οι μαθηται αυτου οτι ειναι γεγραμμενον, Ο ζηλος του οικου σου
με κατεφαγεν. 18 Απεκριθησαν λοιπον οι Ιουδαιοι και ειπον προς αυτον· Τι σημειον δεικνυεις εις
ημας, διοτι καμνεις ταυτα;
19 Απεκριθη ο Ιησους και ειπε προς αυτους· Χαλασατε τον ναον τουτον,
και δια τριων ημερων θελω εγειρει αυτον. 20 Εκεινος ομως ελεγε περι
tου ναου του σωματος αυτου.
22 Οτε λοιπον ηγερθη εκ νεκρων, ενεθυμηθησαν οι μαθηται αυτου
οτι τουτο ελεγε προς αυτους, και επιστευσαν εις την γραφην και εις τον λογον, τον οποιον ειπεν
ο Ιησους.

Chapter 3

1 Ύτο δε ανθρωπος τις εκ των Φαρισαιων, Νικοδημος ονομαζομενος, αρχων των Ιουδαιων.
2 Ουτος ηλθε προς τον Ιησουν δια νυκτος και ειπε προς αυτον· Ραββι, εξευρομεν οτι απο Θεου
ηλθες διδασκαλος· διοτι ουδεις δυναται να καμνη τα σημεια ταυτα, τα οποια συ καμνεις, εαν δε
ηναι ο Θεος μετ' αυτου. 3 Απεκριθη ο Ιησους και ειπε προς αυτον· Αληθως, αληθως σοι λεγω, εαν
tις δεν γεννηθη ανωθεν, δεν δυναται να ιδη την βασιλειαν του Θεου. 4 Λεγει προς αυτον ο
Νικοδημος· Πως δυνανται να γεινωσι ταυτα; 5 Απεκριθη ο Ιησους και ειπε προς αυτον· Αληθως, αληθως σοι λεγω, εαν
tις δεν γεγενηθη ανωθεν, δεν δυναται να ιδη την βασιλειαν του Θεου. 6 Λεγει προς αυτον ο
Νικοδημος· Πως δυνανται ανθρωπος να γεννηθη γερων ων; μηποτε δυναται να εισελθη δευτεραν
φοραν εις την κοιλιαν της μητρος αυτου και να γεννηθη; 5 Απεκριθη ο Ιησους· Αληθως, αληθως
σοι λεγω, εαν τις δεν γεγενηθη εξ υδατος και Πνευματος, δεν δυναται να εισελθη εις την βασιλειαν
tου Θεου. 6 Το γεγενημενον εκ της σαρκος ειναι σαρξ και το γεγενημενον εκ του Πνευματος
ειναι πνευμα. 7 Μη θαυμασης οτι σοι ειπον, Πρεπει να γεννηθη ηνωθεν. 8 Ο ανεμος οπου θελει
πνει, και την φωνην αυτου ακουεις, αλλα δεν εξευρεις ποθεν ερχεται και που υπαγει· ουτως
eιναι πας, οστις εγεννηθη εκ του Πνευματος. 9 Απεκριθη ο Νικοδημος και ειπε προς αυτον· Πως
dυνανται να γεινωσι ταυτα; 10 Απεκριθη ο Ιησος και ειπε προς αυτον· Συ εισαι ο διδασκαλος του
Ισραηλ και ταυτα δεν εξευρεις; 11 Αληθως, αληθως σοι λεγω οτι εκεινο το οποιον εξευρομεν
λαλουμεν και εκεινο το οποιον ειδομεν μαρτυρουμεν, και την μαρτυριαν ημων δεν δεχεσθε. 12 Εαν τα επιγεια σας ειπον και δεν πιστευητε, πως, εαν σας ειπω τα επουρανια, θελετε πιστευει; 13 Και ουδες ανεβη εις τον ουρανον ειμη ο καταβας εκ του ουρανου, ο Υιος του ανθρωπου, ο ων εν τω ουρανω. 14 Και καθως ο Μωυσης υψωσε τον οφιν εν τη ερημω, δια να ημερηση πας ο πιστεων εις αυτον, άλλα να εχη ζωην αιωνιων. 16 Διοτι τα επιγεια σας ειπον και δεν πιστευητε, ζωην αιωνιαν θελετε πιστευσει; 

Και ουδες ανεβη εις τον ουρανον ειμη ο καταβας εκ του ουρανου, ο Υιος του ανθρωπου, ο ων εν τω ουρανω. 15 Και καθως ο Μωυσης υψωσε τον οφιν εν τη ερημω, δια να ημερηση πας ο πιστεων εις αυτον, άλλα να εχη ζωην αιωνιων. 17 Και καθως ο Μωυσης υψωσε τον οφιν εν τη ερημω, δια να μη απολεσθη πας ο πιστευων εις αυτον, αλλα να εχη ζωην αιωνιων. 18 Οστις πιστευει εις αυτον δεν κρινεται, οστις ομως δεν πιστευει ειναι ηδη κεκριμενος, διοτι δεν επιστευσεν εις το ονομα του μονογενους Υιου του Θεου.

Επειδη δεν απεστειλεν ο Θεος τον Υιον εις τον κοσμον δια να κρινη τον κοσμον, αλλα δια να σωθη ο κοσμος δι' αυτου. Οστις πιστευει εις αυτον δεν κρινεται, οστις ομως δεν πιστευει ειναι ηδη κεκριμενος, διοτι δεν επιστευσεν εις το ονομα του μονογενους Υιου του Θεου.

Και αυτη ειναι η κρισις, οτι το φως ηλθεν εις τον κοσμον, και οι ανθρωποι ηγαπησαν το σκοτος μαλλον παρα το φως· διοτι ησαν πονηρα τα εργα αυτων. Επειδη πας, οστις πραττει φαυλα, μισει το φως και δεν ερχεται εις το φως, δια να μη ελεγχθωσι τα εργα αυτου· οστις ομως πραττει την αληθειαν, ερχεται εις το φως, δια να φανερωθωσι τα εργα αυτου οτι επραχθησαν κατα Θεον.

Μετα ταυτα ηλθεν ο Ιησους και οι μαθηται αυτου εις την γην της Ιουδαιας, και εκει διετριβε μετ' αυτων και εβαπτιζεν.

Ητο δε και ο Ιωαννης βαπτιζων εν Αινων πλησιον του Σαλειμ, διοτι ησαν εκει υδατα πολλα, και ηρχοντο και εβαπτιζοντο. Επειδη ο Ιωαννης δεν ητο ετι βεβλημενος εις την φυλακην.

Συζητησις περι καθαρισμου παρα των μαθητων του Ιωαννου με Ιουδαιους τινας. Και ηλθον προς τον Ιωαννην και ειπον προς αυτον· Ραββι, εκεινος οστις ητο μετα σου περαν του Ιορδανου, εις τον οποιον συ εμαρτυρησας, ιδου, ουτος βαπτιζει και παντες ερχονται προς αυτον. Απεκριθη ο Ιωαννης και ειπε· Δεν δυναται ο ανθρωπος να λαμβανη ουδεν, εαν δεν ηναι δεδομενον εις αυτον εκ του ουρανου. Σεις αυτοι εισθε μαρτυρες μου οτι ειπον· Δεν ειμαι εγω ο Χριστος, αλλ' οτι ειμαι απεσταλμενος εμπροσθεν εκεινου. Οστις εχει την νυμφην ειναι νυμφιος· ο δε φιλος του νυμφιου, ο ισταμενος και ακουων αυτον, χαιρει καθ' υπερβολην δια την φωνην του νυμφιου. Αυτη λοιπον η χαρα η ιδικη μου επληρωθη. Εκεινος πρεπει να αυξανη, εγω δε να ελαττονωμαι. Ο ερχομενος ανωθεν ειναι υπερανω παντων. Ο ων εκ της γης εκ της γης ειναι και εκ της γης λαλει· ο ερχομενος εκ του ουρανου ειναι υπερανω παντων, και εκεινο το οποιον ειδε και ηκουσε, τουτο μαρτυρει, και ουδες δεχεται την μαρτυριαν αυτου. Οστις δεχθη την μαρτυριαν αυτου επεσφραγισεν οτι ο Θεος ειναι αληθης. Εκεινος, τον οποιον απεστειλεν ο Θεος, τους λογους του Θεου λαλει· επειδη ο Θεος δεν διδει εις αυτον το Πνευμα με μετρον. Ο Πατηρ αγαπα τον Υιον και παντα εδωκεν εις την χειρα αυτου. Οστις πιστευει εις τον Υιον εχει ζωην αιωνιον· οστις ομως απειθει εις τον Υιον δεν θελει ιδει ζωην, αλλ' η οργη του Θεου μενει επανω αυτου.

Chapter 4

Καθως λοιπον εμαθεν ο Κυριος οτι ηκουσαν οι Φαρισαιοι οτι ο Ιησους πλειοτερους μαθητας καμνει και βαπτιζει παρα ο Ιωαννης· Αν και ο Ιησους αυτος δεν εβαπτιζεν, αλλ' οι μαθηται αυτου-
3 αφήκε την Ιουδαία και απήλθε παλιν εις την Γαλιλαίαν. 4 Ἐπρεπε δὲ να περασή διὰ της Σαμαρείας. 5 Ερχεται λοιπον εἰς πολιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Σιχαρ, πλησίον ου τον αγρον, τον οποιον εδώκεν ο Ιακώβ εἰς τον Ἰωσήφ τον υιόν αυτου. 6 Το δὲ εκεί πηγή του Ιακώββ. Ο Ιησοῦς λοιπον κεκοπιακὼς εκ της οδοποιίας εκάθισεν εἰς την πηγήν. Ωρα ὃ το περιπετευτηκέν. 7 Ερχεται γυνὴ τις εἰς την Σαμαρείαν λεγομένην Σιχαρ, πλησίον του αγρου, τον οποίον εδωκεν ο Ιακώβ εἰς τον Ιωσήφ τον υιον αυτου. 8 Ητο δε εκεῖ πηγὴ του Ιακώβ. Ο Ιησοῦς λοιπον κεκοπιακώς εκ της οδοιποριας εκαθητο ουτως εις την πηγην. Ωρα ητο περιπου εκτη. 9 Ερχεται γυνη τις εκ της Σαμαρείας, δια να αντληση υδωρ. Λεγει προς αυτην ο Ιησους· Δος μοι να πιω. 10 Διοτι οι μαθηται αυτου ειχον υπαγει εις την πολιν, δια να αγορασωσι τροφας. 11 Λεγει λοιπον προς αυτον η γυνη· Πως συ, Ιουδαιος ων, ζητεις να πιης παρ' εμου, ητις ειμαι γυνη Σαμαρειτις· Διοτι δεν συγκοινωνουσιν οι Ιουδαιοι με τους Σαμαρειτας. 12 Απεκριθη ο Ιησους και ειπε προς αυτην· Εαν ηξευρες την δωρεαν του Θεου, και τις ειναι ο λεγων σοι, Δος μοι να πιω, συ ηθελες ζητησει παρ' αυτου, και ηθελε σοι δωσει υδωρ ζων. 13 Λεγει προς αυτον η γυνη· Κυριε, ουτε αντλημα εχεις, και το φρεαρ ειναι βαθυ· ποθεν λοιπον εχεις το υδωρ το ζων; 14 μηπως συ εισαι μεγαλητερος του πατρος ημων Ιακωβ, οστις εδωκεν εις ημας το φρεαρ, και αυτος επιεν εξ αυτου και οι υιοι αυτου και τα θρεμματα αυτου; 15 Απεκριθη ο Ιησους και ειπε προς αυτην· Πας οστις πινει εκ του υδατος τουτου θελει διψησει παλιν· 16 οστις ομως πιη εκ του υδατος, το οποιον εγω θελω δωσει εις αυτον, δεν θελει διψησει εις τον αιωνα, αλλα το υδωρ, το οποιον θελω δωσει εις αυτον, θελει γεινει εν αυτω πηγη υδατος αναβλυζοντος εις ζωην αιωνιον. 17 Λεγει προς αυτον η γυνη· Κυριε, δος μοι τουτο το υδωρ, δια να μη διψω μηδε να ερχωμαι εδω να αντλω. 18 Λεγει προς αυτην ο Ιησους· Υπαγε, καλεσον τον ανδρα σου και ελθε εδω. 19 Απεκριθη η γυνη και ειπε· Δεν εχω ανδρα. Λεγει προς αυτην ο Ιησους· Καλως ειπας οτι δεν εχω ανδρα· 20 διοτι πεντε ανδρας ελαβες, και εκεινος, τον οποιον εχεις τωρα, δεν ειναι ανηρ σου· τουτο αληθες ειπας. 21 Λεγει προς αυτον η γυνη· Κυριε, βλεπω οτι συ εισαι προφητης. 22 Οι πατερες ημων εις το το ορος προσεκυνησαν, και σεις λεγετε οτι εν τοις Ιεροσολυμοις ειναι ο τοπος οπου πρεπει να προσκυνωμεν. 23 Σεις προσκυνειτε εκεινο το οποιον δεν εξευρετε, ημεις προσκυνουμεν εκεινο το οποιον εξευρομεν, διοτι η σωτηρια ειναι εκ των Ιουδαιων. 24 Πλην ερχεται ωρα, και εκεινην εως, οτι οι αληθινοι προσκυνηται θελουσι προσκυνησει τον Πατερα εν πνευματι και αληθεια· διοτι ο Πατηρ τουτους ζητει τους προσκυνουντας αυτον. 25 Ο Θεος ειναι Πνευμα, και οι προσκυνουντες αυτον εν πνευματι και αληθεια πρεπει να προσκυνωσι. 26 Εξευρω οτι ερχεται ο Μεσσιας, ο λεγομενος Χριστος· οταν ελθη εκεινος, θελει αναγγειλει εις ημας παντα. 27 Λεγει προς αυτην αυτην· Εγω ειμαι, ο λαλων σοι. 28 Και επανω εις το του ιερου ελθεται αναγγελεις αι δια της αληθειας και της πνευματικης του προσκυνησεις του Ιουσουη.
εἰναι ετι καὶ ο θερισμος ερχεται; Ιδου, σας λεγω, υψωσαι τους οφθαλμους σας και ιδετε τα χωραφια, οτι ειναι ηδη λευκα προς θερισμον. 36 Και ο θεριζων λαμβανει μισθον και συναγει καρπον εις το οποιον σεις δεν εκοπιασατε· αλλοι εκοπιασαν, και σεις εισηλθετε εις τον κοπον αυτων. 37 Εξ εκεινης δε της πολεως πολλοι των Σαμαρειτων επιστευσαν δια τον λογον της γυναικος, μαρτυρουσης οτι μοι ειπε παντα οσα επραξα. 38 Και πολυ πλειοτεροι επιστευσαν δια τον λογον αυτου, και προς την γυναικα ελεγον, οτι δεν πιστευομεν πλεον δια τον λογον σου· επειδη ημεις ηκουσαμεν, και γνωριζομεν οτι ουτος ειναι αληθως ο Σωτηρ του κοσμου, ο Χριστος. 39 Μετα δε τας δυο ημερας εξηλθεν εκειθεν και υπηγεν εις την Γαλιλαιαν. 40 Χθες την εβδομην ωραν αφηκεν αυτον ο πυρετος. 41 Ενω δε ουτος ηδη κατεβαινεν, απηντησαν αυτον και επιστευσεν εις την Γαλιλαιαν.
ανθρώπων δὲν εχω, δια να με βαλη εις την κολυμβηθραν, οταν ταραχθη το υδωρ· ενω δε ερχομαι εγω, αλλος προ εμου καταβαινει. 8 Λεγει προς αυτων ο Ιησους· Εγερθητι, σηκωσον τον κραββατον σου και περιπατει. 9 Και ευθυς εγεινε το ανθρωπος υγις και εσηκωσε τον κραββατον αυτου, και περιπατησε. Ητο δε σαββατον εκεινη την ημεραν. 10 Ελεγον λοιπον οι Ιουδαιοι προς τον τεθεραπευμενον· Σαββατον ειναι· Δεν σοι ειναι συγκεχωρημενον να σηκωσης τον κραββατον. 11 Απεκριθη προς αυτους· Ο ιατρευσας με, εκεινος μοι ειπε· Σηκωσον τον κραββατον σου, και περιπατησε. 12 Ητο δε σαββατον εκεινην την ημεραν.

13 Ελεγον λοιπον οι Ιουδαιοι προς τον τεθεραπευμενον· Σαββατον ειναι· Δεν σοι ειναι συγκεχωρημενον να σηκωσης τον κραββατον. 14 Απεκριθη προς αυτους· Ο ιατρευσας με, εκεινος μοι ειπε· Σηκωσον τον κραββατον σου, και περιπατησε. 15 Τις ειναι ο ανθρωπος, οστις σοι ειπε, Σηκωσον τον κραββατον σου και περιπατησε; 16 Ηρωτησαν λοιπον αυτον· Τις ειναι ο ανθρωπος, οστις σοι ειπε, Σηκωσον τον κραββατον σου και περιπατησε; 17 Διοτι ο Ιησους υπεξηλθεν, επειδη ητο οχλος πολυς εν τω τοπω. 18 Μετα ταυτα ευρισκει αυτον ο Ιησους εν τω ιερω και ειπε προς αυτον· Ιδου, εγεινες υγιης· μηκετι αμαρτανε, δια να μη σοι γεινη τι χειροτερον.

19 Υπηγε λοιπον ο ανθρωπος και ανηγγειλε προς τους Ιουδαιους οτι ο Ιησους ειναι ο ιατρευσας αυτον. 20 Και δια τουτο κατετρεχον τον Ιησουν οι Ιουδαιοι και εζητουν να θανατωσωσιν αυτον, διοτι εκαμνε ταυτα εν σαββατω. 21 Ο δε Ιησους απεκριθη προς αυτους· Ο Πατηρ μου εργαζεται εως τωρα, και εγω εργαζομαι. 22 Δια τουτο λοιπον μαλλον εζητουν οι Ιουδαιοι να θανατωσωσιν αυτον, διοτι ουχι μονον παρεβαινε το σαββατον, αλλα και Πατερα εαυτου ελεγε τον Θεον, ισον μεαυτον θελει δειξει εις αυτον, δια να θαυμαζητε σεις.

23 Επειδη καθως ο Πατηρ εγειρει τους νεκρους και ζωοποιει, ουτω και ο Υιος ουσινας θελει ζωοποιει. 24 Επειδη ουδε κρινει ο Πατηρ ουδενα, αλλ' εις τον Υιον εδωκε πασαν την κρισιν, 25 δια να τιμωσι παντες τον Υιον καθως τιμωσι τον Πατερα. Ο μη τιμων τον Υιον δεν τιμα τον Πατερα τον πεμψαντα αυτον. 26 Αληθως, αληθως σας λεγω οτι ο ακουων τον λογον μου και πιστευων εις τον πεμψαντα με εχει ζωην αιωνιον, και εις κρισιν δεν ερχεται, αλλα μετεβη εκ του θανατου εις την ζωην.
διὰ να τελειώσω αυτά, αυτά τα εργα, τα οποία εγώ πραττώ, μαρτυρούση περί εμού οτι ο Πατήρ με απεστείλε. 37 και ο πεμπάς με Πατήρ, αυτός εμαρτυρήσε περί εμού. Ουτε φωνήν αυτού ήκουσατε πωπότε ουτε οφίν αυτού είδετε. 38 Και τον λόγον αυτού δεν εχέτε μένοντα εν εαυτοίς, διότι σεις δεν πιστεύετε εις τον οποίον εκείνος απεστείλεν. 39 Ερεύνατε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε οτι εν αυταις εχετε ζωήν αιωνιόν· και εκείναι ειναι αι μαρτυρουσαι περί εμού. 40 Πηλήν δεν θέλετε να ελθήτε προς εμε, δια να εχήτε ζωήν. 41 Δοξαν παρα ανθρώπων δεν λαμβάνω· αλλα σας εγνωρίσα οτι την αγάπην του Θεου δεν εχετε εν εαυτοις· 42 Δοξαν παρα ανθρώπων δεν λαμβάνω· αλλα σας εγνωρίσα οτι την αγάπην του Θεου δεν εχετε εν εαυτοις· 43 Διοτι σεις δεν πιστευετε εις τον οποίον εκείνος απεστείλεν. 44 Ερεύνατε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε οτι εν αυταις εχετε ζωήν αιωνιόν· και εκείναι ειναι αι μαρτυρουσαι περί εμού· πλην δεν θελετε να ελθητε προς εμε, δια να εχητε ζωην.

Chapter 6

1 Μετα ταυτα ανεχωρησεν ο Ιησους περαν της θαλασσης της Γαλιλαιας της Τιβεριαδος 2 και ηκολουθει αυτον οχλος πολυς, διοτι εβλεπον τα θαυματα αυτου, τα οποια εκαμεν επι των ασθενουντων. 3 Ανεβη δε εις το ορος ο Ιησους και εκει εκαθητο μετα των μαθητων αυτου. 4 Επλησιαζε δε το πασχα, η εορτη των Ιουδαιων. 5 Υψωσας λοιπον ο Ιησους τους οφθαλμους και ιδων οτι πολυς οχλος ερχεται προς αυτον, λεγει προς τον Φιλιππον· Ποθεν θελομεν αγορασει αρτους, δια να φαγωσιν ουτοι; 6 Ελεγε δε τουτο δοκιμαζων αυτον· διοτι αυτος ηξευρε τι εμελλε να καμη. 7 Απεκριθη προς αυτον ο Φιλιππος· Διακοσιων δηναριων αρτοι δεν αρκουσιν εις αυτους, δια να λαβη ολιγον τι εκαστος αυτων. 8 Λεγει προς αυτον εις εκ των μαθητων αυτου, Ανδρεας ο αδελφος Σιμωνος Πετρου· 9 Εδω ειναι εν παιδαριον, το οποιον εχει πεντε αρτους κριθινους και δυο οψαρια· αλλα ταυτα τι ειναι εις τοσουτους; 10 Ειπε δε ο Ιησους· Καμετε τους ανθρωπους να καθησωσιν· ητο δε χορτος πολυς εν τω τοπω. Εκαθησαν λοιπον οι ανδρες τον αριθμον εως πεντακισχιλιοι. 11 Και ελαβεν ο Ιησους τους αρτους και ευχαριστησας διεμοιρασεν εις τους μαθητας, οι δε μαθηται εις τους καθημενους· ομοιως και εκ των οψαριων οσον ηθελον. 12 Αφου δε εχορτασθησαν, λεγει προς τους μαθητας αυτους· Συναξατε τα περισσευσαντα κλασματα, δια να μη χαθη τιποτε. 13 Εσυναξαν λοιπον και εγεμισαν δωδεκα κοφινους κλασματων εκ των πεντε αρτων των κριθινων, τα οποια επερισσευσαν εις τους φαγοντας. 14 Και ελαβεν ο Ιησους τους αρτους και ευχαριστησας διεμοιρασεν εις τους μαθητας, οι δε μαθηται εις τους καθημενους· ομοιως και εκ των οψαριων οσον ηθελον. 15 Αφου δε εχορτασθησαν, λεγει προς τους μαθητας αυτους· Συναξατε τα περισσευσαντα κλασματα, δια να μη χαθη τιποτε. 16 Εσυναξαν λοιπον και εγεμισαν δωδεκα κοφινους κλασματων εκ των πεντε αρτων των κριθινων, τα οποια επερισσευσαν εις τους φαγοντας. 17 Οι ανθρωποι λοιπον ηκουσαν και επεδεικνυσαν τον Ιησους να ελθη εις τον κοσμον. 18 Και ελαβεν οι μαθηται τους αυτους· κατεβησαν εις την θαλασσαν, και εις εκεινη την θαλασσαν, και εις το πλοιον, προσμενον εις την θαλασσης εις Καπερναουμ. Και εισην ηδη γειειν σκοτος και ο Ιησους δεν ειχεν
ελθει προς αυτους, 18 και η θαλασσα υψονετο, επειδη επνεε δυνατος ανεμος. 19 Αφου λοιπον εκωπηλατησαν ως εικοσιπεντε η τριακοντα σταδια βλεπουσι τον Ιησουν περιπατουντα επι της θαλασσης και πλησιαζοντα εις το πλοιον, και εφοβηθησαν. 20 Ήθελον λοιπον να λαβωσιν αυτον εις το πλοιον, και παρευθυναν το πλοιον εφθασε εις την γην, εις την οποιαν υπηγαινον. 21 Τη επαυριον οι οχλοι οι ισταμενοι περαν της θαλασσης οτε ειδεν οτι πλοιαριον αλλο δεν ητο εκει ειμη εν, εκεινο εις το οποιον εισηλθον οι μαθηται αυτου, και οτι ο Ιησους δεν ειναι και ανεμος ανεχωρησαν· 22 Οι οχλοι δε λεγει προς αυτους· Εγω ειμαι· μη φοβεισθε. 23 Ηθελον λοιπον να λαβωσιν αυτον εις το πλοιον, και παρευθυς το πλοιον εφθασεν εις την γην, εις την οποιαν υπηγαινον. 24 Τη επαυριον οι οχλοι οι ισταμενοι περαν της θαλασσης οτε ειδεν οτι πλοιαριον αλλο δεν ητο εκει ειμη εν, εκεινο εις το οποιον εισηλθον οι μαθηται αυτου, και οτι ο Ιησους δεν ειναι εκει σας ζητειτε, ουχι διοτι ειδετε θαυματα, αλλα διοτι εφαγετε εκ των αρτων και εχορτασθητε. 25 Εργαζεσθε μη δια την τροφην την φθειρομενην, αλλα δια την τροφην την μενουσαν εις ζωην αιωνιον, την οποιαν ο Υιος του ανθρωπου θελει σας δωσει· διοτι τουτον εσφραγισεν ο Πατηρ ο Θεος. 26 Ειπον λοιπον προς αυτον· Τι να καμωμεν, δια να εργαζωμεθα τα εργα του Θεου; 27 Τοτε ειπον προς αυτον· Τι σημειον λοιπον καμνεις συ, δια να ιδωμεν και πιστευσωμεν εις σε; τι εργαζεσαι; 28 Πατερες ημων εφαγον το μαννα εν τη ερημω, καθως ειναι γεγραμμενον· Αρτον εκ του ουρανου εδωκεν εις αυτους να φαγωσιν. 29 Ειπε λοιπον προς αυτους ο Ιησους· Αληθως, αληθως σας λεγω, δεν εδωκεν εις εσας τον αρτον εκ του ουρανου ο Μωυσης, αλλ' ο Πατηρ μου σας διδει τον αρτον εκ του ουρανου τον αληθινον. 30 Διοτι ο αρτος του Θεου ειναι ο καταβαινων εκ του ουρανου και διδων ζωην εις τον κοσμον.
τον Πατέρα, εἰμὶ εὐκεῖνος ὁστὶς εἶναι παρὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως εἶδε τὸν Πατέρα. Ἀληθῶς αὐτὸς, σας λέγω, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ εχει ζωῆν αἰωνίαν. Ἐγὼ εἰμαι ο αρτός τῆς ζωῆς. Οι πατέρες σας εφαγον το μαννά εν τῇ ἐρημῷ καὶ απεθάνων· οὐτος εἶναι ο αρτός ο καταβαίνων εκ τοῦ οὐρανοῦ, διὰ να φαγῇ τις εξ αὐτοῦ καὶ να μη αποθανη. Εγὼ εἰμι ο αρτός το ζων, ο καταβας εκ του ουρανου. Εαν τις φαγη εκ τουτου του αρτου, θελε ζησει εις τον αιωνα. Και αν αρτος δε τον οποιον εγω θελω δωσει, ειναι η σαρξ μου την οποιαν εγω θελω δωσει υπερ της ζωης του κοσμου. Εμαχοντο λοιπον προς αλληλους Ιουδαιοι, λεγοντες· Πως δυναται ουτος να δωση εις ημας να φαγωμεν την σαρκα αυτου; Ειπε λοιπον εις αυτους ο Ιησους· Αληθως, αληθως σας λεγω, Εαν δεν φαγητε την σαρκα του υιου του ανθρωπου και πιητε το αιμα αυτου, δεν εχετε ζωην εν εαυτοις. Οστις τρωγει την σαρκα μου και πινει το αιμα μου, εχει ζωην αιωνιον, και εγω θελω αναστησει αυτον εν τη εσχατη ημερα. Διοτι η σαρξ μου αληθως ειναι τροφη, και το αιμα μου αληθως ειναι ποσις. Οστις τρωγει την σαρκα μου και πινει το αιμα μου εν εμοι μενει, και εγω εν αυτω. Καθως με απεστειλεν ο ζων Πατηρ και εγω ζω δια τον Πατηρα, ουτω και οστις με τρωγει θελει ζησει και εκεινος δι' εμε. Ουτος ειναι ο αρτος ο καταβας εκ του ουρανου, ουχι καθως οι πατερες σας εφαγον το μαννα και απεθανον· οστις τρωγει τουτον τον αρτον θελει ζησει εις τον αιωνα. Ταυτα ειπεν εν τη συναγωγη, διδασκων εν Καπερναουμ. Πολλοι λοιπον εκ των μαθητων αυτου ακουσαντες, ειπον· Σκληρος ειναι ουτος ο λογος· τις δυναται να ακουη αυτον; Νοησας δε ο Ιησους εν εαυτω οτι γογγυζουσι περι τουτου οι μαθηται αυτου, ειπε προς αυτους· Τουτο σας σκανδαλιζει; εαν λοιπον θεωρητε τον Υιον του ανθρωπου αναβαινοντα οπου ητο το προτερον; Το πνευμα ειναι εκεινο το οποιον ζωοποιει, η σαρξ δεν ωφελει ουδεν· οι λογοι, τους οποιους εγω λαλω προς εσας, πνευμα ειναι και ζωη ειναι. Πλην ειναι τινες απο σας, οιτινες δεν πιστευουσι. Διοτι ηξευρεν εξ αρχης ο Ιησους, τινες ειναι οι μη πιστευοντες και τις ειναι ο μελλων να παραδωση αυτον. Και ελεγε· Δια τουτο σας ειπον οτι ουδεις δυναται να ελθη προς εμε, εαν δεν ειναι δεδομενον εις αυτον εκ του Πατρος μου. Εκτοτε πολλοι των μαθητων αυτου εστραφησαν εις τα τελω τον ήτοι το προτερον; Ειπε λοιπον ο Ιησους προς τους δωδεκα· Μηπως και σεις θελετε να υπαγητε; Απεκριθη λοιπον προς αυτον ο Σιμων Πετρος· Κυριε, προς τινα θελομεν υπαγει; λογους ζωης αιωνιου εχεις· και ημεις εισαχθεσαμεν και εγνωρισαμεν οτι συ εισαι ο Χριστος ο Υιος του Θεου του ζωντος. Απεκριθη προς αυτους ο Ιησους· Δεν εξελεξα εγω εαυτου εις τον θεον τον ισκαριωτην· διοτι ουτος, εις ων εκ των δωδεκα, εμελλε να παραδωση αυτον.

Chapter 7

Και περιεπατει ο Ιησους μετα ταυτα εν τη Γαλιλαια· διοτι δεν ηθελε να περιπατη εν τη Ιουδαια, επειδη οι Ιουδαιοι εζητουν να θανατωσωσιν αυτον. Επισης δε η εορτη των Ιουδαιων, η σκηνοπηγια. Ειπον λοιπον προς αυτον οι αδελφοι αυτου· Μεταβηθι εντευθεν και υπαγη εις την
Ιουδαίαν, διὰ να ἴδωσι καὶ οἱ μαθηταὶ σου τα εργα σου, τα οποία καμνεις.  

4 διότι οὐδεὶς πράττει τι κρυφῶς καὶ ζήτει αὐτὸς να ἴναι φανερὸς. Εαν πράττης ταυτα, φανερώσω σεαυτόν εἰς τὸν κόσμον.  

5 διότι οὐδὲ οἱ αδέλφοι αὐτοῦ εἶπαν· ο δὲ καίρος ο ἰδικὸς σου δεν ἠλθεν ετι, ο δε καίρος ο ἰδικὸς σας εἶναι παντοτε ετοιμος.  

6 δεν δυναται ο κόσμος να μιση εσας· εμε ομως μισει, διοτι ομως ε administrations· εαν εντοιμάσετε τον κόσμον, διοτι οι αδελφοι αυτου επιστευον εις αυτον.  

7 Διότι οὐδὲ οἱ αδελφοὶ αὐτοῦ επίστευον εἰς αὐτὸν.  

8 λεγει λοιπον προς αυτους ο Ιησους· ο καιρος ο ιδικος μου δεν ηλθεν ετι, ο δε καιρος ο ιδικος σας ειναι παντοτε ετοιμοι.  

9 δεν δυναται ο κοσμος να μιση εσας· εμε ομως μισει, διοτι εγω μαρτυρω περι αυτου οτι τα εργα αυτου ειναι πονηρα.  

10 δια τον φοβον των Ιουδαιων.  

11 οι Ιουδαιοι λοιπον εζητουν αυτον εν τη εορτη και ελεγον· Που ειναι εκεινος;  

12 ητο πολυς γογγυσμος μεταξυ των οχλων. Αλλοι μεν ελεγον οτι ειναι καλος· αλλοι δε ελεγον, Ουχι, αλλα πλανα τον οχλον.  

13 ουδεις ομως ελαλει παρρησια περι αυτου δια τον φοβον των Ιουδαιων.  

14 και ενω η εορτη ητο ηδη περι τα μεσα, ανεβη ο Ιησους εις το ιερον και εδιδασκε.  

15 και θαυμαζον οι Ιουδαιοι, λεγοντες· Πως ουτος εξευρει γραμματα, ενω δεν εμαθεν;  

16 απεκριθη προς αυτους ο Ιησους και ειπεν· Η ιδικη μου διδαχη δεν ειναι εμου, αλλα του πεμψαντος με.  

17 Εαν τις θελη να καμη το θελημα αυτου, θελει γνωρισει περι της διδαχης, αν ηναι εκ του Θεου η αν εγω λαλω απ' εμαυτου.  

18 οστις λαλει αφ' εαυτου, ζητει την δοξαν την ιδικην αυτου, οστις ομως ζητει την δοξαν του πεμψαντος αυτον, ουτος ειναι αληθης, και αδικια εν αυτω δεν υπαρχει.  

19 ο Μωυσης δεν σας εδωκε τον νομον; και ουδεις απο σας εκπληροι τον νομον. Δια τι ζητειτε να μη θανατωσητε;  

20 απεκριθη ο οχλος και ειπε· Δαιμονιον εχεις· τις ζητει να σε θανατωση;  

21 απεκριθη ο Ιησους και ειπε προς αυτους· Εν εργον εκαμον, και παντες θαυμαζετε.  

22 δια τουτο ο Μωυσης σας εδωκε την περιτομην, ουχι οτι ειναι εκ του Μωυσεως, αλλ' εκ των πατερων, και εν σαββατω περιτεμνετε ανθρωπον.  

23 ελεγον λοιπον τινες εκ των Ιεροσολυμιτων· Δεν ειναι ουτος, τον οποιον ζητουσι να θανατωσωσι;  

24 Και ιδου, παρρησια λαλει, και δεν λεγουσι προς αυτον ουδεν. Μηπως τωοντι εγνωρισαν οι αρχοντες οτι ουτος ειναι αληθως ο Χριστος;  

25 αλλα τουτον εξευρομεν ποθεν ειναι· ο δε Χριστος οταν ερχεται, ουδεις γινωσκει ποθεν ειναι.  

26 εφωναξε λοιπον ο Ιησους, διδασκων εν τω ιερω, και ειπε· Και εμε εξευρετε και ποθεν ειμαι εξευρετε· και απ' εμαυτου δεν ηλθον, αλλ' ειναι αληθινος ο πεμψας με, τον οποιον σεις δεν εξευρετε·  

27 εγω ομως εξευρω αυτον, διοτι παρ' αυτου ειμαι και εκεινος με απεστειλεν.  

28 εζητουν λοιπον να πιασωσιν αυτον, και ουδεις επεβαλεν επ' αυτον την χειρα, διοτι δεν ειχεν ελθει ετι η ωρα αυτου.  

29 Πολλοι δε εκ του οχλου επιστευσαν εις αυτον και ελεγαν οτι ο Χριστος οταν ελθη, μηπως θελει καμει θαυματα πλειοτερα τουτων, τα οποια ουτο τοι ακαμεν;  

30 Ειπε λοιπον προς αυτους ο Ιησους· Ετι ολιγον καιρον ειμαι μεθ' υμων, και υπαγω προς τον πεμψαντα με.
διεσπαρμενους μεταξυ των Ελληνων και να διδασκη τους Ελληνας; 36 Τις ειναι ουτος ο λογος τον
опιον ειπε, Θελετε με ζητησει και δεν θελετε με ευρει, και ειπον ειμαι εγω, σεις δεν δυνασθε να
ειπον εις εμε, καθως ειπεν η
γραφη, ποταμοι υδατος ζωντος θελουσι ρευσει εκ της κοιλιας αυτου. 39 Τουτο δε ειπε περι του
Πνευματος, το οποιον εμελλον να λαμβανωσιν οι πιστευοντες εις αυτον· διοτι δεν ητο ετι
dεδομενον Πνευμα Αγιον, επειδη ο Ιησους ετι δεν εδοξασθη.

37 Κατα δε την τελευταιαν ημεραν την μεγαλην της εορτης ιστατο ο Ιησους και εκραξε
λεγων· Εαν τις διψα, ας ερχηται προς εμε και ας πινη.

38 Οστις πιστευει εις εμε, καθως ειπεν η
γραφη, ποταμοι υδατος ζωντος θελουσι ρευσει εκ της κοιλιας αυτου.

39 Τουτο δε ειπε περι του
Πνευματος, το οποιον εμελλον να λαμβανωσιν οι πιστευοντες εις αυτον· διοτι δεν ητο ετι
dεδομενον Πνευμα Αγιον, επειδη ο Ιησους ετι δεν εδοξασθη.

40 Πολλοι λοιπον εκ του οχλου
ακουσαντες τον λογον, ελεγον· Ουτος ειναι αληθως ο προφητης.

41 Αλλοι ελεγον· Ουτος ειναι ο
Χριστος. Αλλοι δε ελεγον· Μη γαρ εκ της Γαλιλαιας ερχεται ο Χριστος;

42 Δεν ειπεν η γραφη οτι
eκ του σπερματος του Δαβιδ και απο της κωμης Βηθλεεμ, οπου ητο ο Δαβιδ, ερχεται ο Χριστος;

43 Σχισμα λοιπον εγεινε μεταξυ του οχλου δι' αυτον.

44 Τινες δε εξ αυτων ηθελον να πιασωσιν
αυτον, αλλ' ουδεις επεβαλεν επ' αυτον τας χειρας.

45 Ηλθον λοιπον οι υπηρεται προς τους αρχιερεις
και Φαρισαιους, και εκεινοι ειπον προς αυτους· Δια τι δεν εφερετε αυτον;

46 Απεκριθησαν οι
υπηρεται· Ουδεποτε ελαλησεν ανθρωπος ουτω, καθως ουτος ο ανθρωπος.

47 Απεκριθησαν λοιπον
προς αυτους οι Φαρισαιοι· Μηπως και σεις επλανηθητε;

48 Μηπως τις εκ των αρχοντων επιστευσεν
εις αυτον η εκ των Φαρισαιων;

49 Αλλ' ο οχλος ουτος, οστις δεν γνωριζει τον νομον, ειναι
επικαταρατοι.

50 Λεγει ο Νικοδημος προς αυτους, ο ελθων προς αυτον δια νυκτος, εις ων εξ αυτων.

51 Μηπως ο νομος ημων κρινει τον ανθρωπον, εαν δεν ακουση παρ' αυτου προτερον και μαθη τι
πραττει;

52 Απεκριθησαν και ειπον προς αυτου· Μηπως και συ εκ της Γαλιλαιας εισαι; ερευνησον
και ιδε οτι προφητης εκ της Γαλιλαιας δεν ηγερθη.

Chapter 8

1 Ο δε Ιησους υπηγεν εις το ορος των Ελαιων. 2 Και την αυγην ηλθε παλιν εις το ιερον, και πας
ο λαος ηρχετο προς αυτον· και καθησας εδιδασκεν αυτους. 3 Φερουσι δε προς αυτον οι γραμματεις
και οι Φαρισαιοι γυναικα συλληφθεισαν επι μοιχεια, και στησαντες αυτην εν τω μεσω,
4 λεγουσι
προς αυτον· Διδασκαλε, αυτη η γυνη συνεληφθη επ' αυτοφωρω μοιχευομενη.
5 Εν δε τω νομω ο
Μωυσης προσεταξεν ημας να λιθοβολωνται αι τοιαυται· συ λοιπον τι λεγεις;
6 Ελεγον δε τουτο
dοκιμαζοντες αυτον, δια να εχωσι ινα κατηγορωσιν αυτον. Ο δε Ιησους κυψας κατω, εγραφε δια
του δακτυλου εις την γην.
7 Και επειδη επεμενον ερωτωντες αυτον, ανακυψας ειπε προς αυτους· Οστις απο σας ειναι αναμαρτητος, πρωτος ας ριψη τον λιθον επ' αυτην. 8 Και παλιν κυψας κατω
eγραφεν εις την γην.
9 Εκεινοι δε ακουσαντες, εξηρχοντο εις εκαστος, αρχισαντες απο των

10 Ανακυψας δε ο Ιησους, ειπε προς αυτην· Γυναι, που ειναι εκεινοι οι κατηγοροι σου; δεν σε
κατεδικασεν ουδεις; 11 Και εκεινη ειπεν· Ουδεις, Κυριε. Και ο Ιησους ειπε προς αυτην· Ουδε εγω
σε καταδικαζω υπαγε, και εις το εξης μη αμαρτανε. 12 Παλιν λοιπον ο Ιησους ελαλησε προς αυτους
λέγων· Εγὼ εἰμαι τὸ φως τῆς ζωῆς. 13 Εἴπον λοιπὸν πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι· Σὺ περί σεαυτοῦ μαρτύρεις· η μαρτυρία σου δὲν εἶναι αλήθες. 14 Ἀπεκρίθη ο Ιησοῦς καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· Καὶ αν εγὼ μαρτύρω περὶ εμαυτοῦ, η μαρτυρία μου εἶναι αλήθες, διότι εξέυρω ποθὲν ἠλθὼν καὶ που ὑπάγω· σεὶς ομίῳ εἶπε ποθὲν ἐρχομαι καὶ που ὑπαγω. 15 Σεὶς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε· εγὼ δὲν κρίνω οὐδένα. 16 Ἀλλὰ καὶ εάν εγὼ κρίνω, η κρίσις ἡ εἰμὶ εἰναι αλήθες, διότι μονὸς δὲν εἰμὶ, ἀλλ’ ἐγὼ καὶ ο Πάτηρ ο πεμψάς με. 17 Καὶ εἰν τῷ νομῷ δὲν ὑμῶν εἰναι γεγραμμένον ὅτι δύο ἀνθρώπων η μαρτυρία εἰναι αλήθειν. 18 Εἴγω εἰμὶ ο μαρτυρὸν περὶ εμαυτοῦ, καὶ ο πεμψάς με Πάτηρ μαρτύρει περὶ εμου. 19 Ελεγον λοιπὸν πρὸς αὐτὸν· Ποῦ εἰναι ο Πάτερ σου; Ἀπεκρίθη ο Ιησοῦς· Οὐτε εξευρετε ουτε τον Πατερα μου· εαν ηξευρετε εμε, ηθελετε εξευρει και τον Πατερα μου. 20 Τουτοὺς τοὺς λόγους ελαλήσεν ο Ιησοῦς εν τῷ θησαυροφυλακιω, διδάσκων εν τῷ ἱερῷ, καὶ οὐδεὶς ἐπιασέται αὐτον, διότι δὲν εἶχεν ελθεῖν ετὶ τὴν ωράν αὐτοῦ. 21 Εἶπε λοιπὸν παλιν πρὸς αὐτούς ο Ιησοῦς· Εγὼ υπάγω καὶ θελετε μεζητει εν τῇ αμαρτίᾳ υμῶν· οπου εγὼ υπάγω, σεὶς δὲν δυνασθε να ελθητε. 22 Εἴλαλεν λοιπὸν οι Ιουδαιοι· Μηπως θηλει θανατωσει εαυτον, καὶ δια τουτο λεγει, Οπου εγὼ υπαγω, σεις δεν δυνασθε να ελθητε; 23 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· Σεὶς εἰσθε εκ τῶν κατω, εγὼ εἰμαι εκ τῶν ανω· σεϊς εἰσθε εκ τοῦ κοσμοῦ τουτου, εγὼ δὲν εἰμαι εκ τοῦ κοσμοῦ τουτου. 24 Σας εἶπον λοιπὸν ὅτι θελετε αποθανει εν ταις αμαρτιαις υμων· διοτι δεν πιστευτει οτι εγω ειμαι, θελετε αποθανει εν ταις αμαρτιαις υμων. 25 Εἶπε λοιπὼν πρὸς αὐτούς· Συ τις εισαι; καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς ο Ιησοῦς· Ο, τι σας λεγω απ’ αρχης. 26 Πολλα εχω να λεγω και να κρινω περι υμων· αλλ’ ο πεμψας με ειναι αληθης, καὶ εγω οσα ηκουσα παρ αυτου, ταυτα λεγω εις τον κοσμον. 27 δεν ενοησαν οτι ελεγε προς αυτους περι του Πατρος. 28 Εἶπε λοιπὼν πρὸς αὐτούς ο Ιησοῦς· Οταν υψωσητε τον Υιον του ανθρωπου, τοτε θελετε γνωρισει οτι εγω ειμαι, καὶ απεις αυτον δεν καμνω ουδεν, αλλα καθως με εδιδαξεν ο Πατηρ μου, ταυτα λαλω. 29 Και ο πεμψας με ειναι μετ’ εμου· δεν με αφηκεν ο Πατηρ μονον, διοτι εγω καμνω παντοτε τα αρεστα εις αυτον. 30 Ενω ελαλει ταυτα, πολλοι επιστευσαν εις αυτον. 31 Ελεγε λοιπων ο Ιησους τους πιστευσαντας εις αυτον· Εαν σεις μεινητε εν τω λογω τω εμω, εισθε αληθως μαθηται μου, και θελετε γνωρισει την αληθειαν, και η αληθεια θελει σας ελευθερωσει. 32 Απεκριθησαν προς αυτους· Σπερμα του Αβρααμ ειμεθα, και δεν εγειναμεν δουλοι εις ουδενα πωποτε· πως συ λεγεις οτι θηλετε γεινει ελευθεροι; 33 Απεκριθη προς αυτους· Αληθως, αληθως σας λεγω οτι πας οστις πραττει την αμαρτιαν δουλος ειναι της αμαρτιας. 34 ο δε δουλος δεν μενει παντοτε εις τη οικια· ο υιος μενει παντοτε. 35 Εαν λοιπον ο Υιος σας ελευθερωση, οντως ελευθεροι θελετε εισθαι. 36 Αξευρω στις εις εις αυτων πολλοι επιστευσαν εις αυτον. 37 Εγω εικονιζεν τον Αβρααμ ειμεθα, και λεγει εις σας· πως ουδενες ελθετε εις αυτον ποτε πιστευσατε την αληθειαν; 38 Είπε ως απεις αυτον· Χρησμα των λογων του Θεου ειπε· Ο πατηρ ημων ειναι ο Αβρααμ· και δεν εγειναμεν δουλοι εις ουδενα πωποτε· πως σας εις την αληθειαν. 39 εις την αληθειαν. 40 τωρα δε ζητειτε να με θανατωσητε, ανθρωπον οστις σας ελαλησει την αληθειαν, την οποιαν ηκουσα παρα του Θεου· τοτε ο Αβρααμ δεν εκαμε. 41 Σεις θηλετε τα εργα του πατρος σας.
42 Εἶπε λοιπὸν πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς· Ἐὰν ὁ θεὸς ητο Πατὴρ σας, ηθελετε ἀγαπα ἐμε· διοτι εγὼ εκ τοῦ θεοῦ εξῆλθον και ερχομαι· επείδη δὲν ἦλθον απ’ εμαυτοῦ, ἀλλ’ εκεῖνος με απεστείλε. 

43 Τι δὲν γνωρίζετε τὴν λαλίαν μου; διοτι δὲν δυνασθε νὰ άκουητε τὸν λόγον μου. 

46 Διὰ τι δὲν γνωρίζετε τὴν λαλίαν μου; διοτι δὲν δυνασθε νὰ ακουητε τὸν λογον μου.

47 Σεις εισθε εκ πατρος του διαβολου και τας επιθυμιας του πατρος σας θελετε να πραττητε. Εκεινος ητο απ’ αρχης ανθρωποκτονος και δεν μενει εν τη αληθεια, διοτι αληθεια δεν υπαρχει εν αυτω· οταν λαλη το ψευδος, εκ των ιδιων λαλει, διοτι ειναι ψευστης και ο πατηρ αυτου του ψευδους.

48 Εγω δε διοτι λεγω την αληθειαν, δεν με πιστευετε.

49 Τις απο σας με ελεγχει περι αμαρτιας; εαν δε αληθειαν λεγω, δια τι σεις δεν με πιστευετε; 

50 Και εγω δεν ζητω την δοξαν μου· υπαρχει ο ζητων και κρινων. 

51 Αληθως, αληθως σας λεγω· Εαν τις φυλαξη τον λογον μου, θανατον δεν θελει ιδει εις τον αιωνα.

52 Ειπον λοιπον προς αυτον οι Ιουδαιοι· Τωρα κατελαβομεν οτι δαιμονιον εχεις. 

53 Μηπως συ εισαι μεγαλητερος του πατρος ημων Αβρααμ, οστις απεθανε; και οι προφηται απεθανον· συ τινα καμνεις σεαυτον; 

54 Απεκριθη ο Ιησους· Εαν εγω δοξαζω εμαυτον, η δοξα μου ειναι ουδεν· ο Πατηρ μου ειναι οστις με δοξαζει, τον οποιον σας λεγετε οτι ειναι Θεος σας.

55 Και δεν εγνωρισατε αυτον εγω ομως γνωριζω αυτον· και εαν ειπω οτι δεν γνωριζω αυτον, θελω εισθαι ομοιος σας ψευστης· αλλα γνωριζω αυτον και τον λογον αυτου φυλαττω. 

56 Ο Αβρααμ ο πατηρ σας ειχεν αγαλλιασιν να ιδη την ημεραν την εμην και ειδε και εχαρη. 

57 Ειπον λοιπον οι Ιουδαιοι προς αυτον· Πεντηκοντα ετη δεν εχεις ετι, και ειδες τον Αβρααμ; 

58 Ειπε προς αυτους ο Ιησους· Αληθως, αληθως σας λεγω· Πριν γεινη ο Αβρααμ, εγω ειμαι.
λοιπον προς αυτον· Πως ηνοιχθησαν οι οφθαλμοι σου; 11 Απεκριθη εκεινος και ειπεν· Ανθρωπος λεγομενος Ιησους εκαμε πηλον και επεχρισε τους οφθαλμους μου και μοι ειπεν· Υπαγε εις την κολυμβηθραν του Σιλωαμ και νιφθητι· αφου δε υπηγα και ενιφθην, ανεβλεψα. 12 Ειπον λοιπον προς αυτον· Που ειναι εκεινος; Λεγει· Ανθρωπος λεγομενος Ιησους εκαμε πηλον και επεχρισε τους οφθαλμους μου, και ενιφθην, και βλεπω. 13 Ειπον λοιπον εκεινος προς αυτον· Πως ηνοιχθησαν οι οφθαλμοι σου; 14 αφου δε υπηγα και ενιφθην, ανεβλεψα. 15 Λεγοντες εκεινοι τον ποτε τυφλον προς τους Φαρισαιους. 16 Ανθρωπος λεγομενος Ιησους εκαμε πηλον και επεχρισε τους οφθαλμους μου και μοι ειπεν· Υπαγε εις την κολυμβηθραν του Σιλωαμ και νιφθητι· αφου δε υπηγα και ενιφθην, ανεβλεψα. 17 Ειπον λοιπον εκεινος προς αυτον· Πως ηνοιχθησαν οι οφθαλμοι σου; 18 Ανθρωπος λεγομενος Ιησους εκαμε πηλον και επεχρισε τους οφθαλμους μου και μοι ειπεν· Υπαγε εις την κολυμβηθραν του Σιλωαμ και νιφθητι· αφου δε υπηγα και ενιφθην, ανεβλεψα. 19 Πολιν λοιπον ηρωτησαν αυτον· Που ειναι εκεινος; 20 Απεκριθησαν προς αυτον· Εξευρομεν οτι ουτος ειναι ο ιουδαιος, διοτι δεν εξαχθηκεν το σαββατον. 21 Αλλοι ελεγον· Ουτος ο ανθρωπος δεν ειναι παρα του Θεου, διοτι δεν ερωτησαμεν το σαββατον. 22 Και ητο σαββατον, οτε εκαμε τον πηλον ο Ιησους και ηνοιξε τους οφθαλμους αυτου. 23 Πως ανεβλεψε· Ειλαντικα ευρεσαμεν. 24 Και ητο τυφλος, ο οποιος ηετο τυφλος, και ειπον προς αυτον· Σε θελετε να ακουητες; μηπως και σεις θελετε να γεινητε μαθηται αυτου; 25 Ευρων αυτον ειπεν· Συ εισαι μαθητης εκεινου· ημεις δε του Μωυσεως ειμεθα μαθηται. 26 Ειπον δε προς αυτον· Συ εισαι μαθητης εκεινου· ημεις δε του Μωυσεως ειμεθα μαθηται. 27 Ημεις εξευρομεν οτι προς τον Μωυσην ελαλησεν ο Θεος· τουτον ομως δεν εξευρομεν ποθεν ειναι. 28 Απεκριθη ο ανθρωπος και ειπε· Εν τουτω μαλιστα ειναι το θαυμαστον, οτι σεις δεν εξαχθηκες ποθεν ειναι, και ηνοιξε μου τους οφθαλμους. 29 Εξευρομεν δε οτι αμαρτωλους ο Θεος δεν ακουει, αλλ' εαν τις ηναι βεοσεβης και καμνη το θελημα αυτου, τουτον ακουει. 30 Ειπον δε προς αυτον· Που ειναι εκεινος; 31 Απεκριθησαν και ειπον· Συ εγεννηθης ολος εν αμαρτιαις, και συ διδασκεις ημας; και εξεβαλον αυτον εξω. 32 Απεκριθη ο Ιησους και ειπε προς αυτον· Συ πιστευεις εις τον Υιον του Θεου; 33 Απεκριθη· Τις ειναι, Κυριε, δια να πιστευσω εις αυτον; 34 Και ο Ιησους ειπε προς αυτον· Και ειδες αυτον και ο λαλων μετα σου εκεινος ειναι. 35 Και ταυτα ειπον οι Φαρισαιοι ησαν μετ' αυτου, και ειπον προς αυτον· Μηπως και ημεις ειμεθα μαθηται αυτου; 36 Ειπον δε προς αυτον· Πως δυναται ανθρωπος αμαρτωλος να καμνη τοιαυτα θαυματα; Και ητο σχισμα μεταξυ αυτων.
Ιησοῦς· Εάν ησθε τυφλοί, δεν ήθελετε εχει αμαρτιαν· τωρα ομως λεγετε οτι βλεπομεν· η αμαρτια σας λοιπον μενει.

Chapter 10

1 Αληθως, αληθως σας λεγω, οστις δεν εισερχεται δια της θυρας εις την αυλην των προβατων, αλλα αναβαινει αλλαχοθεν, εκεινος ειναι κλεπτης και ληστης· 2 οστις ομως εισερχεται δια της θυρας εις την αυλην των προβατων, αληθως αληθως σας λεγω, οστις δεν εισερχεται δια της θυρας εις την αυλην των προβατων, αλλα αναβαινει αλλαχοθεν, εκεινος ειναι κλεπτης και ληστης· 3 Εις τουτον ο θυρωρος ανοιγει, και τα προβατα την φωνην αυτου ακουουσι, και τα εαυτου προβατα κραζει κατ' ονομα και εξαγει αυτα. 4 Και οταν εκβαλη τα εαυτου προβατα, υπαγει εμπροσθεν αυτων, και τα προβατα ακολουθουσιν αυτον, διοτι γνωριζουσι την φωνην αυτου. 5 Ξενον ομως δεν θελουσιν ακολουθησει, αλλα θελουσι φυγει απ' αυτου, διοτι δεν γνωριζουσι την φωνην των ξενων. 6 Ταυτην την παραβολην ειπε προς αυτους ο Ιησους· εκεινοι ομως δεν ησαν τι ησαν ταυτα, τα οποια ελαλει προς αυτους. 7 Ειπε λοιπον παλιν προς αυτους ο Ιησους· Αληθως, αληθως σας λεγω οτι εγω ειμαι η θυρα των προβατων. 8 Παντες οσοι ηλθον προ εμου κλεπται ειναι και λησται· αλλα δεν ηκουσαν αυτους τα προβατα. 9 Εγω ειμαι η θυρα· δι' εμου εαν τις εισελθη, θελει σωθη και θελει εισελθει και εξαγει αυτα. 10 Ο κλεπτης δεν ερχεται, ειμη δια να κλεψη και θυση και απολεση· εγω ηλθον δια να εχωσι ζωην και να εχωσιν αυτην εν αφθονια. 11 Εγω ειμαι ο ποιμην ο καλος. Ο ποιμην ο καλος την ψυχην αυτου βαλλει υπερ των προβατων· 12 ο δε μισθωτος και μη ων ποιμην, του οποιου δεν ειναι τα προβατα ιδια του, θεωρει τον λυκον ερχομενον και αφινει τα προβατα και φευγει· και ο λυκος αρπαζει αυτα και σκορπιζει τα προβατα. 13 Ο δε μισθωτος φευγει, διοτι ειναι μισθωτος και δεν μελει αυτον περι των προβατων. 14 Εγω ειμαι ο ποιμην ο καλος, και γνωριζω τα εμα και γνωριζομαι υπο των εμων, καθως με γνωριζει ο Πατηρ και εγω γνωριζω τον Πατερα, και την ψυχην μου βαλλω υπερ των προβατων. 15 Και αλλα προβατα εχω, τα οποια δεν ειναι εκ της αυλης ταυτης· και εκεινα πρεπει να συναξω, και θελουσιν ακουσει την φωνην μου, και θελει γεινει μια ποιμνη, εις ποιμην. 16 Δια τουτο ο Πατηρ με αγαπα, διοτι εγω βαλλω αυτην απ' εμαυτου· εξουσιαν εχω να βαλω αυτην, και εξουσιαν εχω παλιν να λαβω αυτην· ταυτην την εντολην ελαβον παρα του Πατρος μου. 17 Σχισμα λοιπον εγεινε παλιν μεταξυ των Ιουδαιων δια τους λογους τουτους. 18 Και αλλοι ελεγον προς αυτον· Εως ποτε κρατεις εν αμφιβολια την ψυχην ημων; εαν συ ησαι ο Χριστος, ειπε προς ημας παρρησια. 19 Απεκριθη προς αυτους ο Ιησους· Σας ειπον, και δεν πιστευετε. Τα εργα, τα οποια εγω καμνω εν τω ονοματι του Πατρος μου, ταυτα μαρτυρουσι περι εμου· 20 Αλλα σεις δεν πιστευετε· διοτι δεν εισθε εκ των προβατων των εμων, καθως σας ειπον.
...γνωρίζω αυτά, καί με ακολουθούσι. 28 Καί εγὼ δίδω εἰς αυτά ζωὴν αἰωνίον, καί δεν θελοῦσιν απολέσθη εἰς τὸν αἰώνα, καί οὐδὲς θέλει αρπασει αυτά εἰκ τῆς χειρὸς μου. 29 Ο Πατήρ μου, στίς μοι εἴδωκεν αυτά, εἶναι μεγαλῆτερος παντῶν, καὶ οὐδὲς δύναται νὰ αρπασῃ εἰκ τῆς χειρὸς τοῦ Πατρός μου. 30 Εγὼ καὶ ο Πατήρ εἰμεθα. 31 Επισάσαν λοιπον παλιν οἱ Ιουδαῖοι λίθους, διὰ νὰ λιθοβολήσουσιν αυτὸν. 32 Απεκρίθη πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς· Πολλα καλα εδείξα εἰς εσας εκ του Πατρος μου· δια ποιον ἑργον εξ αυτων με λιθοβολειτε; 33 Απεκριθησαν προς αυτον οι Ιουδαιοι, λεγοντες· Περι καλου εργου δεν σε λιθοβολουμεν, αλλα περι βλασφημιας, και διοτι συ ανθρωπος ων καμνεις σεαυτον Θεον. 34 Απεκριθη προς αυτους ο Ιησους· Δεν ειναι γεγραμμενον εν τω νομω νυμων, Εγω ειπα, θεοι εισθε; 35 Εαν εκεινους ειπε θεους, προς τους οποιους εγεινεν ο λογος του Θεου, και δεν δυναται να αναιρεθη η γραφη.
εκεί· αλλ' ας υπαγωμεν προς αυτον. 16Ειπε δε ο Θωμας, ο λεγομενος Διδυμος προς τους συμμαθητας· Ας υπαγωμεν και ημεις, δια να αποθανωμεν μετ' αυτου. 17Ελθων λοιπον ο Ιησους ευρεν αυτον τεσσαρας ημερας εχοντα ηδη εν τω μνημειω. 18Ητο δε η Βηθανια πλησιον των Ιεροσολυμων, απεχουσα ως δεκαπεντε σταδια. 19Και πολλοι εκ των Ιουδαιων ειχον ελθει προς την Μαρθαν και Μαριαν, δια να παρηγορησουσιν αυτας περι του αδελφου αυτων. 20Η Μαρθα λοιπον, καθως ηκουσεν ότι ο Ιησους ερχεται, υπηντησεν αυτον· τη δε Μαρια εκαθητο εν τω οικω. 21Ειπε λοιπον η Μαρθα προς τον Ιησουν· Κυριε, εαν ησο εδω, ο αδελφος μου δεν ηθελεν αποθανει. 22Πλην και τωρα εξευρω οτι οσα ζητησης παρα του Θεου, θελει σοι δωσει ο Θεος. 23Λεγει προς αυτην ο Ιησους· Ο αδελφος σου θελει αναστηθη. 24Λεγει προς αυτον η Μαρθα· Εξευρω οτι θελει αναστηθη εν τη αναστασι εν τη εσχατη ημερα. 25Ειπε προς αυτην ο Ιησους· Εγω ειμαι η αναστασις και η ζωη· ο πιστευων εις εμε, και αν αποθανει, θελει ζησει· και πας οστις ζη και πιστευει εις εμε δεν θελει αποθανει εις τον αιωνα. Πιστευεις τουτο; 26Λεγει προς αυτον· Ναι, Κυριε, εγω επιστευσα οτι συ εισαι ο Χριστος, ο Υιος του Θεου, ο ερχομενος εις τον κοσμον. 27Και αφης ειπε ταυτα, υπηγε και εφωναξε Μαριαν την αδελφην αυτης κρυφιως και ειπεν· Ο Διδασκαλος ηλθε και σε κραζει. 28Εκεινη, καθως ηκουσε, σηκονεται ταχεως και ερχεται προς αυτον. 29Οι Ιουδαιοι λοιπον, οι οντες μετ' αυτης εν τη οικια και παρηγορουντες αυτην, ιδοντες την Μαριαν οτι εσηκωθη ταχεως και εξηλθεν, ηκολουθησαν αυτην, λεγοντες οτι υπαγει εις το μνημειον, δια να κλαυση εκει. 30Η Μαρια λοιπον καθως ηλθεν οπου ητο ο Ιησους, ιδουσα αυτον επεσεν εις τους ποδας αυτου, λεγουσα προς αυτον· Κυριε, εαν ησο εδω, ο αδελφος μου δεν ηθελεν αποθανει. 31Ο Ιησους, καθως οικουσεν εν τη οικω, και ειπε· Που εβαλετε αυτον; Λεγουσι προς αυτον· Κυριε, ελθε και ιδε. 32Αδακρυσεν ο Ιησους. 33Τινες δε εξ αυτων ειπον· Δεν ηδυνατο ουτος, οστις ηνοιξε τους οφθαλμους του τυφλου, να καμη ωστε και ουτος να μη αποθανη; 34Ο Ιησους λοιπον, παλιν στεναζων εν εαυτω, ερχεται εις το μνημειον· ητο δε σπηλαιον, και εκειτο λιθος επ' αυτου. 35Λεγει ο Ιησους· Σηκωσατε τον λιθον. Λεγει προς αυτην η αδελφη του αποθανοντος η Μαρθα· Κυριε, οζει ηδη· διοτι ειναι τεσσαρων ημερων. 36Λεγει προς αυτην ο Ιησους· Δεν σοι ειπον οτι εαν πιστευσης, θελεις ιδει την δοξαν του Θεου; 37Αδεικνυσαν νωπων τον Ιησους, οι οποιοι εληφθηκαν απο την Μαρθαν και επιστευσαν εις αυτον. 38Συνεκροτησαν λοιπον συνεδριον οι αρχιερεις και οι Φαρισαιοι και ελεγον· Τι καμνομεν, διοτι ουτος ο ανθρωπος πολλα θαυματα καμνει. 39Εαν αφης εις αυτον εις αυτον παντες θελουσι να πιστευσωσιν οτι συ με απεστειλας.
θελουσιν ελθει οι Ρωμαιοι και αφανισει και τον τοπον ημων και το εθνος. 49Εις δε τις εξ αυτων, ο Καιαφας, οστις ήταν αρχιερευς του ενιαυτου εκεινου, ειπε προς αυτους· Σεις δεν εξευρετε τιποτε, 50ουδε συλλογιζεσθε οτι μας συμφερει να αποθανη εις ανθρωπος υπερ του λαου και να μη απολεσθη ολον το εθνος. 51Τουτο δε αφ' εαυτου δεν ειπε, αλλ' αρχιερευς ων του ενιαυτου εκεινου προεφητευσεν οτι εμελλεν ο Ιησους να αποθανη υπερ του εθνους, 52και ουχι μονον υπερ του εθνους, αλλα και δια να συναξη εις εν τα τεκνα του Θεου τα διεσκορπισμενα. 53Τουτο δε αφ' εαυτου δεν ειπεν, αλλ' αρχιερευς ων του ενιαυτου εκεινου προεφητευσεν οτι εμελλεν ο Ιησους να αποθανη υπερ του εθνους, και ουχι μονον υπερ του Ιουδαιων, αλλα και δια να συναξη εις εν τα τεκνα του Θεου τα διεσκορπισμενα. 54Τοτε ευρων δε ο Ιησους οναριον, εκαθησεν επ' αυτο, καθως ειναι γεγραμμενον· 15Μη φοβου, θυγατερ Σιων· ιδου, ο βασιλευς σου ερχεται καθημενος επι πωλου ονου. 16Ταυτα ομως δεν ενοησαν οι μαθηται αυτου κατ' αρχας, αλλ' οτε εδοξασθη ο Ιησους, τοτε ενεθυμηθησαν οτι ταυτα ησαν γεγραμμενα δι' αυτον, και ταυτα εκαμον εις αυτον. 17Εμαρτυρει λοιπον ο ων μετ' αυτου οτε εφωναξε τον Λαζαρον εκ του μνημειου και ανεστησεν αυτον.
Δια τούτο καὶ υπηρτήσεν αὐτὸν ὁ οἶχος, διότι ηκουσέν ὅτι εκαμε τὸ θαύμα τούτο. 19 Ὅσοι Φαρισαῖοι λοιπῶν εἶπον πρὸς ἀλλήλους· Βλέπετε ὅτι δὲν ωφελεῖτε οὐδὲν; ἵδον, ὁ κόσμος ὁπίσω αὐτοῦ ὑπηγέν. 20 Ἡσαν δὲ τινες Ἐλληνες μεταξὺ τῶν αναβαινοντῶν διὰ νὰ προσκυνῆσωσιν ἐν τῇ εορτῇ. 21 Οὐτοὶ λοιπῶν ἦλθον πρὸς τὸν Φιλίππον τὸν ἀπὸ Βηθσαιδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ παρεκάλουσιν αὐτὸν, λεγοντες· Κυρίε, θελομεν νὰ ιδῶμεν τὸν Ιησοῦν. 22 Ἔφθασαν δὲ τινες Ελληνες μεταξὺ τῶν αναβαινοντῶν διὰ νὰ προσκυνῆσωσιν ἐν τῇ εορτῇ. 23 Οὐτοὶ λοιπῶν ἦλθον πρὸς τὸν Φιλίππον τὸν ἀπὸ Βηθσαιδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ παρεκαλοῦσιν αὐτὸν, λεγοντες· Κυρίε, θελομεν νὰ ιδῶμεν τὸν Ιησοῦν. 24 Καὶ ἐρχεται ὁ Φιλιππὸς καὶ λεγεῖ πρὸς τὸν Ἀνδρέαν, καὶ παλιν ὁ Ἀνδρέας καὶ ὁ Φιλιππὸς λεγοῦσι πρὸς τὸν Ιησοῦν. 25 Ο δὲ Ἰησοῦς απεκρίθη πρὸς αὐτοὺς λεγών· Ηλθεν η ωρα διὰ νὰ διαχασθῇ ο Ὑιος του ανθρωποῦ. 26 Εἰς τοὺς αγαπα την ψυχην αυτου, θελει απολεση αυτην, και οστις μισει την ψυχην αυτου εν τω κοσμω τουτω, εις ζωην αιωνιον θελει φυλαξει αυτην. 27 Εαν εμε υπηρετη τις, εμε ας ακολουθη, και οπου ειμαι εγω, εκει θελει εισθαι και ο υπηρετης ο εμος· και εαν τις εμε υπηρετη, θελει τιμησει αυτον ο Πατηρ.
διοτι εγω απ' εμαυτου δεν ελαλησα, αλλ' ο πεμψας με Πατηρ αυτος μοι εδωκεν εντολην τι να
eipω και τι να λαλησω· και εξευρω στη η εντολη αυτου ειναι ζωη αιωνιος. Ωσα λοιπον λαλω
eγω, καθως μοι ειπεν ο Πατηρ, ουτω λαλω.

Chapter 13

Προ δε της εορτης του πασχα εξευρων ο Ιησους οτι ηλθεν η ωρα αυτου δια να μεταβη εκ του
kοσμου τουτου προς τον Πατερα, αγαπησας τους ιδικους του τους εν τω κοσμω, μεχρι τελους
ηγαπησαν αυτους. Και αφοειεινε δειπνος, ο δε διαβολος ειχεν ηδη βαλει εις την καρδιαν του
Ιουδα Σιμωνος του Ισκαριωτου να παραδωση αυτον,

και εξευρων ο Ιησους οτι παντα εδωκεν εις
αυτον ο Πατερ αις τας χειρας, και οτι απο του Θεου εξηλθε και προς τον Θεον υπαγει,
εγειρεται εκ του δειπνου και εκδυεται τα ιματια αυτου, και λαβων προσοψιον διεζωσθη·
επειτα βαλλει υδωρ εις τον νιπτηρα, και ηρχισε να νιπτη τους ποδας των μαθητων και να σπογγιζη με το
προσοψιον, με το οποιον εκεινος διεζωσμενος. Λεγει

επειτα ηγαπησεν αυτους.

Λεγει προς αυτον Εκεινο· το οπιοι εγω καμνω, συ δεν εξευρεις τωρα, θελεις ομως γνωρισει μετα ταυτα.

Λεγει προς αυτον Πετρος· Δεν θελεις νιψει τους ποδας μου εις τον αιωνα. Απεκριθη προς αυτον ο

Ιησους· Εαν δεν σε νιψω, δεν εχεις μερος μετ' εμου.

Λεγει προς αυτον Σιμωνος Πετρος· Κυριε, μη
touς ποδας μου μονον, αλλα και τας χειρας και την κεφαλην. Λεγει προς αυτον ο

Ιησους· Εαν δεν σε νιψω, δεν εχεις μερος μετ' εμου. Λεγει προς αυτον εκεινος· Κυριε, συ μου νιπτεις τους ποδας; Απεκριθη ο Ιησους και ειπε προς αυτον· Еκεινο, το οπιοι

ο Ιησους Απεκριθη· Εαν δεν σε νιψω, δεν εχεις μερος μετ' εμου.

Λεγει προς αυτον Ιησους· Ο

λελουμενος δεν εχει χρειαν ειμη τους ποδας να νιφθη, αλλ' ειναι ολος καθαρος· και σεις εισθε
καθαροι, αλλ' ουχι παντες.

Διοτι ηξευρεν εκεινον, οστις εμελλε να παραδωση αυτον· δια τουτο
ειπε· Δεν εισθε παντες καθαροι.

Αφου λοιπον ειπε ταυτα ο Ιησους,
26 Αποκρινεται ο Ιησους· Εκεινος ειναι, εις τον οποιον εγω βαψας το ψωμιον θελω δωσει. Και εμβαψας το ψωμιον διεις εις τον Ιουδαν Σιμωνος τον Εκαριωτην. 27 Και μετα το ψωμιον τοτε εισηλθεν εις τον Ιουδαν Σιμωνος τον Ισκαριωτην. Λεγει γειον προς αυτον ο Ιησους· Εκεινος ειναι, εις τον οποιον εγω βαψας το ψωμιον θελω δωσει. 28 Εις τον Ιουδαν Σιμωνος τον Ισκαριωτην. 29 Και μετα το ψωμιον τοτε εισηλθεν εις τον Ιουδαν Σιμωνος τον Ισκαριωτην. Λεγει λοιπον προς αυτον ο Ιησους· Ο, τι καμνεις, καμε ταχυτερον. 30 Διοτι τινες ενομιζον, επειδη ο Ιουδας ειχε το γλωσσοκομον, οτι λεγει προς αυτον ο Ιησους, Αγορασον οσων εχομεν χρειαν δια την εορτην, η να δωση τι εις τους πτωχους. 31 Διοτι τινες ενομιζον, επειδη ο Ιουδας ειχε το γλωσσοκομον, οτι λεγει προς αυτον ο Ιησους, Αγορασον οσων εχομεν χρειαν δια την εορτην, η να δωση τι εις τους πτωχους. 32 Διοτι τινες ενομιζον, επειδη ο Ιουδας ειχε το γλωσσοκομον, οτι λεγει προς αυτον ο Ιησους, Αγορασον οσων εχομεν χρειαν δια την εορτην, η να δωση τι εις τους πτωχους. 33 Διοτι τινες ενομιζον, επειδη ο Ιουδας ειχε το γλωσσοκομον, οτι λεγει προς αυτον ο Ιησους, Αγορασον οσων εχομεν χρειαν δια την εορτην, η να δωση τι εις τους πτωχους.

Chapter 14

1 Ας μη ταραττηται η καρδια σας· πιστευετε εις τον Θεον, και εις εμε πιστευετε. 2 Εν τη οικια του Πατρος μου ειναι πολλα οικηματα· ει δε μη, ηθελον σας ειπει· υπαγω να σας ετοιμασω τοπον· και αφου υπαγω και σας ετοιμασω τοπον, παλιν ερχομαι και θελω σας παραλαβει προς εμαυτον, δια να εισθε και σεις, οπου ειμαι εγω. 4 Και οπου εγω υπαγω εξευρετε, και την οδον εξευρετε. 5 Λεγει προς αυτον ο Θωμας· Κυριε, δεν εξευρομεν που υπαγεις· και πως δυναμεθα να εξευρωμεν την οδον; 6 Λεγει προς αυτον ο Ιησους· Εγω ειμαι η οδος και η αληθεια και η ζωη· ουδεις ερχεται προς τον Πατερα, ειμη δι' εμου. 7 Εαν εγνωριζετε εμε, και τον Πατερα μου ηθελετε γνωρισει. Και απο του νυν γνωριζετε αυτον και ειδετε αυτον. 8 Λεγει προς αυτον ο Φιλιππος· Κυριε, δειξον εις ημας τον Πατερα και αρκει εις ημας. 9 Λεγει προς αυτον ο Ιησους· Τοσον καιρον ειμαι μεθ' υμων, και δεν με εγνωρισας, Φιλιππε; οστις ειδεν εμε ειδε τον Πατερα· και πως συ λεγεις, Δειξον εις ημας τον Πατερα; 10 Δεν πιστευεις οτι εγω ειμαι εν τω Πατρι και ο Πατηρ ειναι εν εμοι; τους λογους, τους οποιους εγω λαλω προς υμας, απ' εμαυτου δεν λαλω· αλλ' ο Πατηρ ο μενων εν εμοι αυτος εκτελει τα εργα. 11 Πιστευετε μοι οτι εγω ειμαι εν τω Πατρι και ο Πατηρ ειναι εν εμοι· ει δε μη, δια τα εργα αυτα πιστευετε μοι. 12 Αληθως, αληθως σας λεγω, οστις πιστευει εις εμε, τα εργα τα οποια καμνω και εκεινος θελει καμει, και μεγαλητερα τουτων θελει καμει, διοτι εγω υπαγω προς τον Πατερα μου, και τι αν ζητησητε εν τω ονοματι μου, θελω καμει καμει, δια να δοξασθη ο Πατηρ.
εν τω Υιω. 14Εαν ζητησητε τι εν τω ονοματι μου, εγω θελω καμει αυτο. 15Εαν με αγαπατε, τας εντολας μου φυλαξατε. 16Και εγω θελω παρακαλεσει τον Πατερα, και θελει σας δωσει αλλον Παρακλητον, δια να μενε μεθ' υμων εις τον αιωνα, 17το Πνευμα της αληθειας, το οποιον ο κοσμος δεν δυναται να λαβη, διοτι δεν βλεπει αυτο ουδε γνωριζει αυτο· σεις ομως γνωριζετε αυτο, διοτι μενει μεθ' υμων και εν υμιν θελει εισθαι. 18Οι λογοι εις τον Πατερα, και θελει σας δωσει αλλον Παρακλητον, δια να μενη μεθ' υμων εις τον αιωνα, το Πνευμα της αληθειας, το οποιον ο κοσμος δεν δυναται να λαβη, διοτι δεν βλεπει αυτο· σεις ομως γνωριζετε αυτο, διοτι μενει μεθ' υμων και εν υμιν θελει εισθαι. 19Ως εις την ημερα την ημερα θελει εισθαι, οτι εγω ειμαι εν τω Πατρι μου και σεις εν εμοι και εγω εν υμιν. 20Ο αγαπων με τους λογους μου δεν φυλαττει· και ο λογος, τον οποιον ακουετε, δεν ειναι ιδικος μου, αλλα του πεμψαντος με Πατρος. 21Ταυτα ελαλησα προς εσας ενω ευρισκομαι μεθ' υμων· 22ο δε Παρακλητος, το Πνευμα το Αγιον, το οποιον θελει πεμψει ο Πατηρ εν τω ονοματι μου, εκεινος θελει σας διδαξει παντα και θελει σας υπενθυμισει παντα οσα ειπον προς εσας. 23Ειρηνην αφινω εις εσας, ειρηνην την εμην διδω εις εσας· ουχι καθως ο κοσμος διδει, σας διδω εγω. Ας μη ταραττηται η καρδια σας μηδε ας δειλια. 24Εις την ημερα την ημερα θελει εισθαι, οτι εγω ειμαι εν τω Πατρι μου και σεις εν εμοι και εγω εν υμιν. 25Ο αγαπων με τους λογους μου δεν φυλαττει· και ο λογος, τον οποιον ακουετε, δεν ειναι ιδικος μου, αλλα του πεμψαντος με Πατρος.
Πατηρ, και εγω ηγαπησα εσας· μεινατε εν τη αγαπη μου. 10Εαν τας εντολας μου φυλαξητε, θελετε μεινατε εν τη αγαπη μου, καθως εγω εφυλαξα τας εντολας του Πατρος μου και μενω εν τη αγαπη αυτου. 11Ταυτα ελαλησα προς εσας δια να μεινη εν υμιν η χαρα μου και η χαρα υμων να ηναι πληρης. 12Αυτη ειναι η εντολη μου, να αγαπατε αλληλους, καθως σας ηγαπησα. 13Μεγαλητερον ταυτης αγαπην δεν εχει ουδεις, του να βαλη τις την ψυχην αυτου περι των φιλων αυτου. 14Σεις εισθε φιλοι μου, εαν καμνητε οσα εγω σας παραγγελλω.

15Ταυτα ελαλησα προς εσας δια να μεινη εν υμιν η χαρα μου και η χαρα υμων να ηναι πληρης. 16Αυτη ειναι η εντολη μου, να αγαπατε αλληλους, καθως σας ηγαπησα. 17Μεγαλητεραν ταυτης αγαπην δεν εχει ουδεις, του να βαλη τις την ψυχην αυτου υπερ των φιλων αυτου. 18Εαν ο κοσμος σας μιση, εξευρετε οτι εμε προτερον εμισησεν. 19Εαν ησθε εκ του κοσμου, ο κοσμος ηθελεν αγαπα το ιδιον του, διοτι δεν εγνωρισαν τον Πατερα ουδε εμε. 20Αλλα ταυτα ειπον προς εσας δια να ενθυμησθε αυτα, οταν ελθη η ωρα, οτι εγω ειπον προς εσας. Δεν ειπον δε ταυτα προς εσας εξ αρχης, διοτι ημην μεθ' υμων. 21Τωρα δε υπαγω προς τον πεμψαντα με, και ουδεις εξ υμων με ερωτα· Που υπαγεις; 22Αλλα ταυτα ειπον προς εσας δια να ενθυμησθε αυτα, οταν ελθη η ωρα, οτι εγω ειπον προς εσας. Δεν ειπον δε ταυτα προς εσας εξ αρχης, διοτι δεν εγνωρισαν τον Πατερα ουδε εμε. 23Ο μισων εμε και τον Πατερα μου μισει. 24Εαν δεν ηθελον και ελαλησα προς αυτους, αμαρτιαν δεν ηθελον εχει· τωρα ομως δεν εχουσι προφασιν περι της αμαρτιας αυτων. 25Αλλα τουτο εγεινε δια να πληρωθη ο λογος, ο γεγραμμενος εν τω νομω αυτων, Οτι εμισησαν με δωρεαν. 26Οταν ομως ελθη ο Παρακλητος, τον οποιον εγω θελω πεμψει προς εσας παρα του Πατρος, το Πνευμα της αληθειας, το οποιον εκπορευεται παρα του Πατρος, εκεινος θελει μαρτυρησει περι εμου. 27Αλλα και σεις μαρτυρειτε, διοτι απ' αρχης μετ' εμου εισθε.

Chapter 16

1Ταυτα ελαλησα προς εσας δια να μη σκανδαλισθητε. 2Θελουσι σας καμει απουσιανογους· μαλιστα ερχεται ωρα, καθ' ην πας οστις σας θανατωση θελει νομισει οτι προσφερει λατρειαν εις τον Θεον. 3Και ταυτα θελουσι σας καμει, διοτι δεν εγνωρισαν τον Πατερα ουδε εμε. 4Αλλα ταυτα ειπον προς εσας δια να ενθυμησθε αυτα, οταν ελθη η ωρα, οτι εγω ειπον προς εσας. Δεν ειπον δε ταυτα προς εσας εξ αρχης, διοτι ημην μεθ' υμων. 5Τωρα δε υπαγω προς τον πεμψαντα με, και ουδεις εξ υμων με ερωτα· Που υπαγεις; 6Άλλη επειδη ελαλησα προς εσας ταυτα, η λυπη εγεμισε την καρδιαν σας. 7Εγω ομως την αληθειαν σας λεγω· συμφερει εις εσας να απελθω εγω. Διοτι εαν δεν απελθω, ο Παρακλητος δεν θελει ελθει προς εσας· αλλ' αφυς απελθω, θελω πεμψει αυτον προς εσας. 8και ελθων εκεινος θελει ελεγξει τον κοσμον περι αμαρτιας και περι δικαιοσυνης και περι κρισεως· 9περι αμαρτιας μεν, διοτι δεν πιστευουσιν εις εμε· 10περι δικαιοσυνης δε, διοτι
υπαγω προς τον Πατερα μου και πλεον δεν με βλεπετε: 11περι δε κρισεως, διοτι ο αρχων του κοσμου τουτου εκριθη. 12Ετι πολλα εχω να ειπω προς εσας, δεν δυνασθε ομως τωρα να βασταζητε αυτα. 13Οταν δε ελθη εκεινος, το Πνευμα της αληθειας, θελει σας οδηγησει εις πασαν την αληθειαν· διοτι δεν θελει λαλησει αφ’ εαυτου, αλλ’ οσα αν ακουση θελει λαλησει, και θελει σας αναγγειλει τα μελλοντα. 14Εκεινος θελει δοξασει εμε, διοτι εκ του εμου θελει λαβει και αναγγειλει προς εσας. 15Παντα οσα εχει ο Πατηρ, εμον ειναι δια τοτου ειπον οτι εκ του εμου θελει λαβει και αναγγειλει προς εσας. 16Ολιγον ετι και δεν με βλεπετε, και παλιν ολιγον και θελετε με ιδει, διοτι εγω υπαγω προς τον Πατερα. 17Τοτε τινες εκ των μαθητων αυτου ειπον προς αλληλους· Τι ειναι τοτου, το οποιον μας λεγει, Ολιγον και δεν με βλεπετε, και παλιν ολιγον και θελετε με ιδει, και, Οτι εγω υπαγω προς τον Πατερα; 18Ελεγον λοιπον· Τουτο τι ειναι, το οποιον λεγει το ολιγον; Δεν εξευρομεν τι λαλει. 19Ενοησε λοιπον ο Ιησους οτι ηθελον να ερωτησωσιν αυτον, και ειπε προς αυτους· Περι τουτου συζητειτε μετ’ αλληλων οτι ειπον, Ολιγον και δεν με βλεπετε, και παλιν ολιγον και θελετε με ιδει; 20Αληθως, αληθως σας λεγω γιατι ηθελε να ερωτησωσιν αυτον, και θελετε με ιδει, και Οτι εγω υπαγω προς τον Πατερα; 21Η γυνη οταν γεννα, λυπην εχει, διοτι ηλθεν ωρα αυτης· αφου ομως γεννηση το παιδιον, δεν ενθυμειται πλεον την θλιψιν, δια την χαραν οτι εγεννηθη ανθρωπος εις τον κοσμον. 22Και σεις λοιπον τωρα μεν εχετε λυπην· παλιν ομως θελω σας ιδει, και θελει χαρη η καρδια σας, και την χαραν σας ουδεις αφαιρει απο σας. 23Η γυνη οταν γεννα, λυπην εχει, διοτι ηλθεν ωρα αυτης· αφου ομως γεννηση το παιδιον, δεν ενθυμειται πλεον την θλιψιν, δια την χαραν οτι εγεννηθη ανθρωπος εις τον κοσμον. 24Και σεις λοιπον τωρα μεν εχετε λυπην· παλιν ομως θελω σας ιδει, και θελει χαρη η καρδια σας, και την χαραν σας ουδεις αφαιρει απο σας. 25Εν εκεινη τη ημερα δεν θελετε ζητησει εν τω ονοματι μου· και δεν σας λεγω οτι εγω θελω παρακαλεσει τον Πατερα περι υμων· 26διοτι αυτος ο Πατηρ σας αγαπα, επειδη σεις ηγαπησατε εμε και επιστευσατε οτι εγω παρα του Θεου εξηλθον.
ἐξουσιαν πασης σαρκος, δια να δωση ζωην αιωνιον εις παντας οσους εδωκας εις αυτον. 3 Αυτη δε ειναι η αιωνιος ζωη, το να γνωριζωσι σε τον μονον αληθινον Θεον και τον οποιον απεστειλας Ιησουν Χριστον. 4 Εγω σε εδοξασα επι της γης, το εργον ετελειωσα, το οποιον μοι εδωκας δια να καμω 5 και τωρα δοξασον με συ, Πατερ, πλησιον σου με την δοξαν, την οποιαν ειχον παρα σοι πριν γεινι τον κοσμον. 6 Εφανερωσα το ονομα σου εν αυτοις, τον μοι ανθρωπους, τους οποιους μοι εδωκας εκ του κοσμου. Ιδικοι σου ήσαν και εις εμε εδωκας αυτους, και τον λογον σου εφυλαξαν. 7 Τωρα εγνωρισαν τοι παντα σασ μοι εδωκας παρα σου ειναι 8 διοτι εις αυτους, τους οποιους μοι εδωκας, εδωκα εις αυτους, και αυτοι εδεχθησαν και εγνωρισαν αληθησι τοι παρα σου δεξιωσαν, και επιστευσαν σε με απεστειλας. 9 Εγω περι αυτων παρακαλω· δεν παρακαλω περι του κοσμου, αλλα περι εκεινω, τους οποιους μοι εδωκας εκ του κοσμου. 10 Και τα εμα παντα σα ειναι και τα σα ειμα, και εδοξασθην εν αυτοις. 11 Και δεν ειμαι πλεον εν τω κοσμω, αλλ’ ουτοι ειναι εν τω κοσμω, και εγω ερχομαι προς σα. 12 Εγω με τα εμα εν αυτους, και τα εμα σα ειναι, και εδοξασθην εν αυτους. 13 Και δεν ειμαι πλεον εν τω κοσμω, αλλα περι των πιστευσοντων εις εμε δια του λογου αυτων· δια να ηναι και αυτοι ηγιασμενοι εν τη αληθεια.
Ιουδας ο παραδιδων αυτον· διοτι πολλακις συνηλθεν εκει ο Ιησους μετα των μαθητων αυτου. 3Ο Ιουδας λοιπον, λαβων το ταγμα και εκ των αρχιερεων και Φαρισαιων υπηρετας, ερχεται εκει μετα φανων και Λαμπαδων και οπλων. 4Ω δε Ιησους, εξευρων παντα τα ερχομενа επι αυτον, εξηλθε και ειπε προς αυτους· Τινα ζητειτε; 5Απεκριθησαν προς αυτον· Ιησουν τον Ναζωραιον. Λεγει προς αυτους ο Ιησους· Εγω ειμαι. Ιστατο δε μετ' αυτων και Ιουδας ο παραδιδων αυτον. 6Καθως λοιπον ειπε προς αυτους οτι εγω ειμαι, απεσυρθησαν εις τα οπισω και επεσον χαμαι. 7Παλιν λοιπον ηρωτησαν αυτους· Τινα ζητειτε; Οι δε ειπον· Ιησουν τον Ναζωραιον. 8Απεκριθη ο Ιησους· Σας ειπον οτι εγω ειμαι. Εαν λοιπον εμε ζητητε, αφησατε τουτους να υπαγωσι· 9δια να πληρωθη ο λογος, τον οποιον ειπεν, Οτι εξ εκεινων τους οποιους μοι εδωκας, δεν απωλεσα ουδενα. 10Τοτε ο Σιμων Πετρος εχων μαχαιραν εσυρεν αυτην και εκτυπησε τον δουλον του αρχιερεως και απεκοπσεν αυτου το ωτιον το δεξιον· ητο δε το ονομα του δουλου Μαλχος. 11Ειπε λοιπον ο Ιησους προς τον Πετρον· Βαλε την μαχαιραν σου εις την θηκην· το ποτηριον, το οποιον μοι εδωκεν ο Πατηρ, δεν θελω πιει αυτο; 12Το ταγμα λοιπον και ο χιλιαρχος και οι υπηρεται των Ιουδαιων συνελαβον τον Ιησουν και εδεσαν αυτον, 13και εφεραν αυτον εις τον Ανναν πρωτον· διοτι ητο πενθερος του Καιαφα, οστις ητο αρχιερευς του ενιαυτου εκεινου. 14Ηκολουθει δε τον Ιησουν ο Σιμων Πετρος και ο αλλος μαθητης. Ο δε μαθητης εκεινος ητο γνωστος εις τον αρχιερεα και εισηλθε μετα του Ιησου εις την αυλην του αρχιερεως. 15Ο δε Πετρος ιστατο εξω πλησιον της θυρας. Εξηλθε λοιπον ο μαθητης ο αλλος, οστις ητο γνωστος εις τον αρχιερεα, και ομιλησεν εις την θυρωρον, και εισηγαγε τον Πετρον. 16Ο αρχιερευς λοιπον ηρωτησε τον Ιησουν περι των μαθητων αυτου και περι της διδαχης αυτου. 17Απεκριθη προς αυτον ο Ιησους· Εγω παρρησια ελαλησα εις τον κοσμον· εγω παντοτε εδιδαξα εν τη συναγωγη και εν τω ιερω, οπου οι Ιουδαιοι συνερχονται παντοτε, και εν κρυπτω δεν ελαλησα ουδεν. 18Ισταντο δε οι δουλοι και οι υπηρεται, οιτινες ειχον καμει ανθρακιαν, διοτι ητο ψυχος, και εθερμαινοντο· και μετ' αυτων ιστατο ο Πετρος και εθερμαινετο.

1201
παραδώσει αυτον. 31Επε λοιπον προς αυτούς ο Πιλατος· Λαβετε αυτον σεις και κατα τον νομον σας κρινατε αυτον. Ειπον δε προς αυτον οι Ιουδαιοι· ημεις δεν εχομεν εξουσιαν να θανατωσωμεν ουδενα. 32Δια να πληρωθη ο λογος του Ιησου, τον οποιον ειπε, δεικνυον με ποιον θανατον εμελλε να αποδανη. 33Εισηλθε παλιν εις το πραιτωριον ο Πιλατος και εφωναξε τον Ιησουν και ειπε προς αυτον· Εισαι ο βασιλεις των Ιουδαιων; 34Απεκριθης δε οι Ιουδαιοι· ημεις δεν εχομεν εξουσιαν να θανατωσωμεν ουδενα. 33Δια να πληρωθη ο λογος του Ιησου, τον οποιον ειπε, δεικνυον με ποιον θανατον εμελλε να αποθανη. 37Και ο Πιλατος ειπε προς αυτον· Να πληρωθη ο λογος του Ιησου, τον οποιον ειπε, δεικνυον με ποιον θανατον εμελλε να αποθανη. 38Λεγει προς αυτον ο Πιλατος· Τι ειναι αληθεια; Και τουτο ειπων, παλιν εξηλθε προς τους Ιουδαιους και λεγει προς αυτους· Εγω δεν ευρισκω ουδεν εγκλημα εν αυτω· ειναι δε συνηθεια εις εσας να σας απολυσω εν τω πασχα· θελετε λοιπον να σας απολυσω τον βασιλεα των Ιουδαιων; 40Παλιν λοιπον εκραυγασσαν παντες, λεγοντες· Μη τουτον, αλλα τον Βαραββαν. Ητο δε ο Βαραββας ληστης.

Chapter 19

1Τοτε λοιπον ελαβεν ο Πιλατος τον Ιησουν και εμαστιγωσε. 2Και οι στρατιωται, πλεξαντες στεφανον εξ ακανθων, εθεσαν επι της κεφαλης αυτου και ενεδυσαν αυτον ιματιον πορφυρου και ελεγον· Χαιρε βασιλευ των Ιουδαιων· και εδιδον εις αυτον ραπισματα. 4Εξηλθε δε παλιν εξω ο Πιλατος και λεγει προς αυτους· Ιδου, σας φερω αυτον εξω, δια να γνωρισητε οτι ουδεν εγκλημα ευρισκω εν αυτω. 5Εξηλθε λοιπον ο Ιησους εξω, φορων τον ακανθινον στεφανον και το πορφυρου ιματιον, και λεγει προς αυτους· Ιδε ο ανθρωπος. 7Οτε δε ειδον αυτον οι αρχιερεις και οι υπηρεται, εκραυγασαν λεγοντες· Σταυρωσον, σταυρωσον αυτον. 8Οτε δε ηκουσεν ο Πιλατος τουτον τον λογον, μαλλον εφοβηθη, και εισηλθε παλιν εις το πραιτωριον, και λεγει προς τον Ιησουν· Ποθεν εισαι συ; Ο δε Ιησους αποκρισιν δεν εδωκεν εις αυτον. 9Οτε δε ηκουσεν ο Πιλατος τουτον τον λογον, μαλλον εφοβηθη, και εισηλθε παλιν εις το πραιτωριον, και λεγει προς τον Ιησουν· Ποθεν εισαι συ; Ο δε Ιησους αποκρισιν δεν εδωκεν εις αυτον. 10Λεγει προς αυτον ο Πιλατος· Προς εμε δεν λαλεις; δεν εξευρεσας; 11Λεγει προς αυτον ο Πιλατος· Προς εμε δεν λαλεις; δεν εξευρεσας; 12Οι Ιουδαιοι εκ των Ιουδαιων και οι υπηρεται, εκτοτε εζητει οι Ιουδαιοι να απολυση αυτον· οι Ιουδαιοι ομως εκραζον, λεγοντες· Εαν τουτον απολυσης, δεν εισαι φιλος του Καισαρος. Πας οστις καμνει εαυτον βασιλεα αντιλεγει εις τον Καισαρα. 13Ο Πιλατος λοιπον, ακουσας τουτον τον λογον, εφερεν εξω τον Ιησουν και εκαθησεν επι τον βηματος εις τον τοπον λεγομενον Λιθοστρωτον.
δε Γαβαθθα. 14 Ητο δε παρασκευη του πασχα και ωρα περιπου εκτη· και λεγει προς τους Ιουδαιους· Ιδου ο βασιλευς σας. 15 Οι δε εκραυγασαν· Αρον, αρον, σταυρωσον αυτον. Λεγει προς αυτους ο Πιλατος· Τον βασιλεα σας να σταυρωσω; Απεκριθησαν οι αρχιερεις· Δεν εχομεν βασιλεα ειμι Καισαρα. 16 Γοτε λοιπον παρεδωκεν αυτον εις αυτους δια να σταυρωθη. Και παρελαβον τον Ιησουν και απηγαγον· 17 και βασταζον τον σταυρον αυτου, εξηλθεν εις τον λεγομενον Κρανιου τοπον, οστις λεγεται Γολγοθα, 18 οπου εσταυρωσαν αυτον και μετ' αυτου αλλους δυο εντευθεν και εντευθεν, μεσον δε τον Ιησουν. 19 Εγραψε δε και τιτλον ο Πιλατος και εθεσεν επι του σταυρου· ητο δε γεγραμμενον· Ιησους ο Ναζωραιος ο Βασιλευς των Ιουδαιων. 20 Και τοτε εσταυρωσαν τον Ιησουν, ελαβον τα ιματια αυτου και εκαμον τεσσαρα μεριδια, εις εκαστον στρατιωτην εν μεριδιον, και τον χιτωνα· ητο δε ο χιτων αρραφος, απο ανωθεν ολος υφαντος. 21 Ειπον λοιπον προς τον Πιλατον οι αρχιερεις των Ιουδαιων· Μη γραφε, Ο βασιλευς των Ιουδαιων· αλλ' οτι εκεινος ειπε, Βασιλευς ειμαι των Ιουδαιων. 22 Απεκριθη ο Πιλατος· Ο γεγραφα, γεγραφα. 23 Οι στρατιωται λοιπον, αφου εσταυρωσαν τον Ιησουν, ελαβον τα ιματια αυτου και εκαμον τεσσαρα μεριδια, εις εκαστον στρατιωτην εν μεριδιον, και τον χιτωνα· ητο δε ο χιτων αρραφος, απο ανωθεν ολος υφαντος. 24 Ειπον λοιπον προς αλληλους· Ας μη σχισωμεν αυτον, αλλ' ας ριψωμεν λαχνον περι αυτου τινος θελει εισθαι· δια να πληρωθη η γραφη η λεγουσα· Διεμερισθησαν τα ιματια μου εις εαυτους, Και επι τον ιματισμον μου εβαλον κληρον· οι μεν λοιπον στρατιωται ταυτα εκαμον. 25 Ισταντο δε πλησιον εις τον σταυρον του Ιησου η μητηρ αυτου και η αδελφη της μητρος αυτου, Μαρια η γυνη του Κλωπα και Μαρια η Μαγδαληνη. 26 Ο Ιησους λοιπον, ως ειδε την μητερα και τον μαθητην παρισταμεν, τον οπιοι ηγαπα, λεγει προς την μητερα αυτου· Γυναι, ιδου ο υιος σου. 27 Επειτα λεγει προς τον μαθητην· Ιδου η μητηρ σου. Και απ' εκεινης της ωρας ελαβεν αυτην ο μαθητης εις την οικιαν αυτου. 28 Μετα τουτο γινωσκων ο Ιησους οτι παντα ηδη ετελεσθησαν δια να πληρωθη η γραφη, λεγει· Διψω. 29 Εκειτο δε εκει αγγειον πληρες οξους· και εκεινοι γεμισαντες σπογγον απο οξους και περιθεσαντες εις υσσωπον προσεφεραν εις το στομα αυτου. 30 Οτε λοιπον ελαβε το οξος ο Ιησους, ειπε, Τετελεσται· και κλινας την κεφαλην παρεδωκε το πνευμα.
λοιπόν το σώμα του Ιησού και εδεσαν αυτό με σαβάνα μετά των αρωμάτων, καθώς είναι συνήθεια εις τούς Ιουδαίους να ενταφιαζωσίν. 41 Προς εν τω τοπω οπου έσταυρωθη η κηπος, και εν τω κηπω μνημειον νεον, εις το οποιον ούδεις ετι ειχε τεθη. 42 Εκεί λοιπόν εθέσαν τον Ιησούν δια την παρασκευην των Ιουδαίων, διοτι ητο πλησιον το μνημειον.

Chapter 20

1 Την δε πρωτή της εβδομάδος Μαριά η Μαγδαληνή ερχεται εις το μνημειον το πρωι, ενώ ετι ησαν κλαίοντες, και βλέπει τον λίθον σηκωμενον εκ του μνημειου. 2 Έπρεπε λοιπόν και ερχεται προς τον Σιμώνα Πέτρον και τον αλλόν Μαθητήν του, τον καθώς είναι συνήθεια οι γείτοναι να ενταφιαζωσίν. 3 Εκεί λοιπόν εθέσαν τον Ιησούν διε την παράσκευην των Ιουδαίων, διοτι ητο πλησιον το μνημειον. 4 Έκανεν λοιπόν η Μαρία τη Μαγδαληνή και τον Σιμώνα Πέτρον και τον Πασχάλην η δια το μνημειον.
εἰς αὐτοὺς, ἀν τινῶν κρατητε, εἰναι κεκρατημεναι. 24Θωμας δὲ, εἰς ἑκ τῶν δωδεκα, ο λεγομενος Διδυμος, δὲν ἦτο μετ’ αὐτῶν οτε ἠλθεν ο Ἰησοῦς. 25Ελεγον λοιπον πρὸς αὐτὸν οι ἀλλοι μαθηται· Εἰδομεν τον Κυριον. ο δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς· Εάν δὲν ιδω εν ταις χερσιν αὐτου τον τυπον των ἡλων και βαλω τον δακτυλον μου εις την πλευραν αὐτου, δὲν θελω πιστευσε. 26Και μεθ’ ἡμερας οκτω παλιν παλιν ἦσαν εσω οι μαθηται αὐτου και Θωμας μετ’ αὐτων. Ερχεται ο Ἰησοῦς, ενω αι θυραι ἦσαν κεκλεισμεναι, και εσταθη εις το μεσον και εἰπεν· Ειρηνη υμιν. 27Επειτα λεγει προς τον Θωμαν· Φερε τον δακτυλον σου εδω και ιδε τας χειρας μου, και φερε την χειρα σου και βαλε εις την πλευραν μου, και μη γινου απιστος αλλα πιστος. 28Και απεκριθη ο Θωμας και ειπε προς αυτον· Ο Κυριος μου και ο Θεος μου. 29Λεγει προς αυτον ο Ιησους· Επειδη με ειδες, Θωμα, επιστευσας· μακαριοι οσοι δεν ειδον και επιστευσαν. 30Και αλλα πολλα θαυματα εκαμεν ο Ιησους ενωπιον των μαθητων αυτου, τα οποια δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω τουτω· 31ταυτα δε εγραφησαν δια να πιστευσητε οτι ο Ιησους ειναι ο Χριστος ο Υιος του Θεου, και πιστευοντες να εχητε ζωην εν τω ονοματι αυτου.

Chapter 21
1Μετα ταυτα εφανερωσεν εαυτον παλιν ο Ιησους εις τους μαθητας επι της θαλασσης της Τιβεριαδος· εφανερωσε δε ουτως. 2Ησαν ομου Σιμων Πετρος και Θωμας ο λεγομενος Διδυμος και Ναθαναηλ ο απο Κανα της Γαλιλαιας, και οι υιοι του Ζεβεδαιου και αλλοι δυο εκ των μαθητων αυτου. 3Λεγει προς αυτους Σιμων Πετρος· Υπαγω να αλιευσω. Λεγουσι προς αυτον· Ερχομεθα και ημεις μετα σου. Εξηλθον και ανεβησαν εις το πλοιον ευθυς, και κατ' εκεινην την νυκτα δεν επιασαν ουδεν. 4Αφου δε εγεινεν ηδη πρωι, εσταθη ο Ιησους εις τον αιγιαλον· δεν εγνωριζον ομως οι μαθηται οτι ειναι ο Ιησους. 5Λεγει λοιπον προς αυτους ο Ιησους· Παιδια, μηπως εχετε τι προσφαγιον; Απεκριθησαν προς αυτον· Ουχι. 6Ο δε ειπε προς αυτους· Ριψατε το δικτυον εις τα δεξια μερη του πλοιου και θελετε ευρει. Ερριψαν λοιπον και δεν ηδυνηθησαν πλεον να συρωσιν αυτο απο του πληθους των ιχθυων. 7Λεγει λοιπον προς τον Πετρον ο μαθητης εκεινος, τον οποιον ηγαπα ο Ιησους· Ο Κυριος ειναι. Ο δε Σιμων Πετρος, ακουσας οτι ειναι ο Κυριος, εζωσθη το επενδυμα· διοτι ητο γυμνος· και ερριψεν εαυτον εις την θαλασσαν. 8Οι δε αλλοι μαθηται ήθελον με το πλοιαριον· διοτι δεν ησαν μακραν απο της γης, αλλ' εως διακοσιας πηχας· συροντες το δικτυον των ιχθυων. 9Καθως λοιπον απεβησαν εις την γην, βλεπουσιν ανθρακιαν κειμενην και οψαριον επικειμενον και αρτον. 10Λεγει προς αυτους ο Ιησους· Φερετε απο των οψαριων, τα οποια επιασατε τωρα. 11Ανεβη Σιμων Πετρος και εσυρε το δικτυον επι της γης, γεμον ιχθυων μεγαλων εκατον πεντηκοντα τριων· και ενω ησαν τοσοι, δεν εσχισθη το δικτυον. 12Λεγει προς αυτους ο Ιησους· Ελθετε, γευματισατε. Ουδεις ομως των μαθητων ετολμα να εξεταση αυτον, Συ τις εισαι, εξευροντες οτι ειναι ο Κυριος. 13Ερχεται λοιπον ο Ιησους και λαμβανει τον αρτον και διδει εις αυτους, και οι οψαριον εμφανισατε.
Σιμων Ιωνα, αγαπας με περισσοτερον τουτων; Λεγει προς αυτον· Ναι, Κυριε, συ εξευρεις οτι σε αγαπω. Λεγει προς αυτον· Βοσκε τα αρνια μου. 16 Λεγει προς αυτον παλιν δευτεραν φοραν· Σιμων Ιωνα, αγαπας με; Ελυπηθη ο Πετρος οτι ειπε προς αυτον την τριτην φοραν· Αγαπας με; και ειπε προς αυτον· Κυριε, συ ζωσεις οτι σε αγαπω. 17 Λεγει προς αυτον· Βοσκε τα προβατα μου. 18 Ειπε δε τουτο δεικνυων με ποιον θανατον μελλει να δοξαση τον Θεον. Και τουτο ειπων λεγει προς αυτον· Ακολουθει μοι. 20 Στραφεις δε ο Πετρος, βλεπει ακολουθουντα τον μαθητην, τον οποιον ηγαπα ο Ιησους, οστις και ανεπεσεν εν τω δειπνω επι το στηθος αυτου και ειπε· Κυριε, τις ειναι οι μαρτυριαι αυτου; 22 Διεδοθη λοιπον ο λογος ουτος εις τους αδελφους οτι ο μαθητης εκεινος δεν αποθνησκει· Ομως δεν ειπε προς αυτον οτι δεν αποθνησκει, αλλ' εαν αυτον θελω να μενη εωςου ελθω, τι προς σε; αυτος ειναι ο μαθητης ο μαρτυρων περι τουτων και γραψας ταυτα, και εξευρομεν οτι ειναι αληθης η μαρτυρια αυτου. 25 Ειναι δε και αλλα πολλα οσα εκαμεν ο Ιησους, τα οποια εαν γραφθωσι καθ' εν, ουδ' αυτος ο κοσμος νομιζω θελει χωρησει τα γραφομενα βιβλια. Αμην.
αυτον απο των οφθαλμων αυτων. 10Και ενω ήσαν ατενιζοντες εις τον ουρανον οτε αυτος ανεβαινε, ιδου, ανδρες δυο με ιματια λευκα εσταθησαν πλησιον αυτων, 11οιτινες και ειπον: Ανδρες Γαλιλαιοι, η Πνευματος Αγιου επηχθη απο τον ουρανον, οτους εις την ημεραν, θελει ειδητη ουτω καθι ον τροπον ειδητε αυτου πορευομεν εις τον ουρανον. 12Τοτε υπεστρεψαν εις Ιερουσαλημ, και ανεβησαν εις το ανωγεον, οπου ειχον το καταλυμα, ο Πετρος και Ιακωβος και Ιωαννης και Ανδρεας, Φιλιππος και Θωμας, Βαρθολομαιος και Ματθαιος, Ιακωβος Αλφαιου και Σιμων ο Ζηλωτης και Ιουδας Ιακωβου. 13Και εστησαν δυο, Ιωσηφ τον καλουμενον Βαρσαβαν, οστις επωνομασθη Ιουστος, και Ματθιαν.

Chapter 2

1Και η εηλθεν η ημερα της Πεντηκοστης, ησαν απαντες εις τον ουρανον οτε αυτος ανεβαινε, ιδου, ανδρες δυο με ιματια λευκα εσταθησαν πλησιον αυτων, και εγεινεν η ημερα της Πεντηκοστης. 2Και εξαιφνης εγεινεν ηχος εκ του ουρανου ως ανεμου βιαιως φερομενου, και εγεμισεν ολον τον οικον. 3και εφανησης εις αυτους διαμεριζομεναι γλωσσαι ως πυρος, και εκαθησεν απαντες Πνευματος Αγιου, και ηρχισαν να λαλωσι ξενας γλωσσας, καθως το Πνευμα εδιδεν εις αυτους να λαλωσι. 4Ησαν δε κατοικουντες εν Ιερουσαλημ, ανδρες ευλαβεις απο παντος εθνους των υπο τον ουρανον. 5Και εστησαν δυο, Ιωσηφ τον καλουμενον Βαρσαβαν, οστις επωνομασθη Ιουστος, και Ματθιαν.
ιδιαν αυτου διαλεκτον. 7Εξεπληττοντο δε παντες και εθαυμαζον, λεγοντες προς αλληλους· Ιδου,
pantes outoi ois laulountes dein einai Gallialoi, 8Kai pws hmeis akouomev ekastos en ti idia hmwn
dialektw, en e egenhnemven; 9Parothi kai Mhdoi kai Elamita kai oi katakoountes tin
Mesopotamian, tin Ioudaiain te kai Kappadokiain, ton Ponton kai tin Asian, 10tin Phrygian te
kai tin Pamfiliain, tin Aignpton kai ta meri tis Lihvhsis tis kata tin Kyrhsin kai oi
parepidemountes Romiai, Ioudaioi te kai prosphutoi, 11Krhtes kai Arabhes, akouomev autous
lalountas en tais glwssaias hmwn ta megaleia tis Theou. 12Ethamazan de pantes kai hporoun,
allos pros allon legeven. Ti simeinei touto; 13Alloi de xhlevazontes elogon oti einai mesto
apo glukwn oinon. 14Staethi de o Petros meta twn endekia, upswse tin fwnhun autou kai elalhse
pros autous· Andreis Ioudaiou kai pantes ois katoikountes tin Ierousalhm, touto as hna ginouste
ec esas kai akouaste touts logous mou. 15Dioti outoi dein einai meuthumenvoi, kathws seis
nomize te· dioti einai trih fwa tis hmeras. 16Alla touto einai to rhteth di tia proforhtou Iwhl. 17Kai en
tais eschatais hmerais, legei o Theos, Thelw ekheie apo to Pneumatos mou epa paason saraka, kai
thelou propheteusei oi uoi saas kai ai thugateres saas, kai oi nevinikoi saas thelousan idei oraseis,
kaai oi pregevteroi saas thelousan enuptiasth enuptnia· 18Kai eti epis touso soukous kai epia tas
doulas mou en taic hmerais ekeinais thelw ekheie apo to Pneumatos mou, kai thelou propheteusei:
19Kai thelw deixei teratat en to ouranon anw kai smeei eti tis tis kato, aimma kai puv kai atmidh
kapnou. 20O hlio thelei metatrasfia eis skotois kai h selh einai aima, prin elthi h hmera tis
Kuriov h megali kai epifanias. 21Kai pas ostitis an epikalesth o to onoma tis Kuriov, thelei swth.
22Andreis Israhiltai, akouaste touts logous toutous· ton Ihsoun ton Naqorai, andra
apodeixeimenen pros esas apo tis theou dia thummatos kai teraswos kai smeevov, ta otopia o
Theos ekame di autou en meseis wmmow, kathws kai seis exeurete, 23tounton laphontes parenwedhmenon
cata tis wriasmenh boulhn kai prosgvswin tis theou, dia cheirw anwmwn staurwvanteis
ethanwaste· 24tou otopiou h theos anesthse, lusas tis odwvina tis thanato, dioti dein hdi dunatov
krajthai up autou. 25Epeieid h Dabid legei peri autou· Elvlpov ton Kuryvon evwipion mou
diapanstos, dioti einai ek devwmon mou dia mi salvewth. 26Dia touto evravan h kardia mou kai
hgaliasen h glhsssa mou· eti de kai h sarx mou thelei anapanvthi ep elpidh. 27Dioti dein theleis
egkataleiphe tin fuhkh mou en to adh oude theleis aforise tin oson sou na idh dievwroan.
28Evfanwresas eis eme odothi zhtheis, theleis me xorhtasei apo evwroswnis dia tis prosopo mou.
29Andreis adelphoi, dnummai na sais eipw meta pararphpia peri tis patiranch Dabid sti kai
eotelunse te estrap, kai to mnhma autou einai par hmenwv ek tis hmeras tauths. 30Epeieid
loipov hto proforhtis kai hxeurven oti mev ohrk wmoso pros auton o theos, oti ek to karpou
thi osforos autou thelei anasthese kata saraka ton Khristov dia na kathise auton epis to thronon
autou, 31proidwv elalhse peri tis anastaseis tis Khristou oti dein egkaterlwfhi h fuhkh autου
en to adh oude h sarx autou eide dievwroan. 32Tounton ton Ihsoun anesthseven o theos, to otopiou
pantes hmeis eimeva marhtures. 33Aforo loipov upswthi dia tis dekias tis theou kai elabe para
to Patros tin epagkelian ton Agyou Pneumatos, elxexhe touto, to otopiou toara seis blpsete kai
akouete. 34Dioti o Dabid dein anebei eis touts ouranous, legei omws autous, Eipen o Kuryvos pros ton
Κυριον μου, καθου εκ δεξιων μου, εωςου θεσω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου.  
Βεβαιως λοιπον ας εξευρη πας τον Ισραηλ εις τον ιησουν, τον οποιον εσταυρωσατε.  
Αφου δε ηκουσαν ταυτα, ηλθεν εις κατανυξιν και ειπον προς τον Πετρον και τους λοιπους αποστολους· Τι πρεπει να καμωμεν, ανδρεις αδελφοι;  
Και ο Πετρος ειπε προς αυτους· Μετανοησατε, και ας βαπτισθη εκαστος υμων εις το ονομα του Ιησουν, τον οποιον σεις εσταυρωσατε.  
Απο αυτων εκεινων η καρδια αυτων, και ειπον προς τον Πετρον και τους λοιπους αποστολους· Τι πρεπει να καμωμεν, ανδρεις αδελφοι;  
Και Παυλος και Ιωαννης και Παντελειμων ο Πετρος και Ιωαννης και Παντελειμων ο Πετρος και Ιωαννης και Παντελειμων ο Πετρος και Ιωαννης και Παντελειμων ο Πετρος και Ιωαννης και Παντελειμων  
Εκεινοι λοιπον μετα χαρας δεχθεντες τον λογον αυτου εβαπτισθησαν, και προσετεθησαν εν εκεινη τη ημερα εως τρεις χιλιαδες ψυχαι.
ιδιας ημων δυναμεως η ευσεβειας να περιπατη αυτος; 13 Ο Θεος του Αβρααμ και Ισαακ και Ιακωβ, ο Θεος των πατερων ημων, εδοξασε τον Υιον αυτου Ιησουν, τον οποιον σεις παρεδωκατε και ηρνηθητε αυτον ενωπιον του Πιλατου, ενω εκεινος εκρινε να απολυση αυτον. 14 Σεις ομως τον αγιον και δικαιον ηρνηθηκατε, και εξητησατε ανδρα φονεα να χαρισθη εις εσας, 15 τον δε αρχηγον της ζωης εθανατωσατε, τον οποιον η ημεις ειμεθα μαρτυρες. 16 Και δια της εις το ονομα αυτου πιστεους τον, τον οποιον θεωρειτε και γνωριζετε, το ονομα αυτου εστερεωσε, και η πιστις εις αυτου ημεις εις την τελειαν ταυτην υγειαν ενωπιον παντων υμων. 17 Και τωρα, αδελφοι, εξευρω οτι επραξατε κατα αγνοιαν, καθως και οι αρχοντες σας· 18 ο δε Θεος οσα προειπε δια στοματος παντων των προφητων αυτου οτι ο Χριστος εμελλε να παθη, εξεπληρωσεν ουτω.

Chapter 4

1 Ενω δε αυτοι ελαλουν προς τον λαον, ηλθον επ' αυτους οι ιερεις και ο στρατηγος του ιερου και οι Σαδδουκαιοι, 2 αγανακτουντες διοτι εδιδασκον τον λαον και εκηρυττον δια του Ιησου την εκ νεκρων αναστασιν· 3 και επεβαλον επ' αυτους τας χειρας και εθεσαν υπο φυλαξιν εως της αυριον, διοτι ητο ηδη εσπερα. 4 Πολλοι δε των ακουσαντων τον λογον επιστευσαν, και εγεινεν ο αριθμος των ανδρων ως πεντε χιλιαδες. 5 Και τη επαυριον συνηχθησαν εις την Ιερουσαλημ οι αρχοντες αυτων και οι πρεσβυτεροι και οι γραμματεις, 6 και Αννας ο αρχιερευς και Καιαφας και Ιωαννης και Αλεξανδρος και οσοι ησαν εκ γενους αρχιερατικου. 7 Και στησαντες αυτους εις το μεσον, ηρωτων· Δια ποιας δυναμεως η δια ποιου ονοματος επραξατε τον λαον; 8 Τοτε ο Πετρος, πλησθεις Πνευματος Αγιου, ειπε προς αυτους· Αρχοντες του λαου και πρεσβυτεροι του Ισραηλ, 9 εαν ημεις ανακρινωμε ημεις δια ευεργεσιαν προς ανθρωπον ασθενοντα, δια ποιας δυναμεως ουτος ιατρευθη, 10 οι δε θεοι πρωτον ο Θεος αναστησας τον Υιον αυτου Ιησουν απεστειλεν αυτον δια να σας ευλογη στο σας ενωπιον εις την τελειαν ταυτην υγειαν ενωπιον παντων υμων.
ανεστησεν εκ νεκρων, δια τουτου παρισταται ουτος ενωπιον υμων υγιης. 11Ουτος ειναι ο λιθος ο εξουθενηθεις εφ' υμων των οικοδομουντων, οστις εγεινε κεφαλη γωνιας. 12Και δεν υπαρχει δι' ουδενος αλλου η σωτηρια· διοτι ουτε ονομα αλλο ειναι υπο τον ουρανον δεδομενον μεταξυ των ανθρωπων, δια του οποιου πρεπει να σωθωμεν.

13Θεωρουντες δε την παρρησιαν του Πετρου και Ιωαννου, και πληροφορηθεντες οτι ειναι ανθρωποι αγραμματοι και ιδιωται, εθαυμαζον και ανεγνωριζον αυτους οτι ησαν μετα του Ιησου· 14βλεποντες δε τον ανθρωπον τον τεθεραπευμενον ισταμεν μετ' αυτων, δεν ειχον ουδεν να αντειπωσι. 15Προσταξαντες δε αυτους να απελθωσιν εξω του συνεδριου, συνεβουλευθησαν προς αλληλους, 16λεγοντες· Τι θελομεν καμει εις τους ανθρωπους τουτους; επειδη οτι μεν εγεινε δι' αυτων γνωστον θαυμα, ειναι φανερον εις παντας τους κατοικουντας την Ιερουσαλημ, και δεν δυναμεθα να αρνηθωμεν τουτο· 17αλλα δια να μη διαδοθη περισσοτερον εις τον λαον, ας απειλησωμεν αυτους αυστηρως να μη λαλωσι πλεον εν τω ονοματι τουτω προς μηδενα ανθρωπον.

18Και καλεσαντες αυτους, παρηγγειλαν εις αυτους να μη λαλωσι καθολου μηδε να διδασκωσιν εν τω ονοματι του Ιησου. 19Ο δε Πετρος και Ιωαννης αποκριθεντες προς αυτους, ειπον· Αν ηναι δικαιον ενωπιον του Θεου να ακουωμεν εσας μαλλον παρα τον Θεον, κρινατε. 20Διοτι ημεις δεν δυναμεθα να μη λαλωμεν οσα ειδομεν και ηκουσαμεν.

21Οι δε, παλιν απειλησαντες αυτους απελυσαν, μη ευρισκοντες το πως να τιμωρησωσιν αυτους, δια τον λαον, διοτι παντες εδοξαζον τον Θεον δια το γεγονος.

22Επειδη ο ανθρωπος, εις τον οποιον εγεινε το θαυμα τουτο της θεραπειας, ητο περισσοτερον των τεσσαρακοντα ετων. 23Και αφου απελυθησαν, ηλθον προς τους οικειους και απηγγειλαν οσα ειπον προς αυτους οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι. 24Οι δε ακουσαντες, ομοθυμαδον υψωσαν την φωνην προς τον Θεον και ειπον· Δεσποτα, συ εισαι ο Θεος, οστις εκαμες τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις, οστις ειπας δια στοματος Δαβιδ του δουλου σου· Δια τι εφρυαξαν τα εθνη και οι λαοι εμελετησαν ματαια; 25παρεσταθησαν οι βασιλεις της γης και οι αρχοντες συνηχθησαν ομου κατα του Κυριου και κατα του Χριστου αυτου.

26Διοτι συνηχθησαν επ' αληθειας εναντιον του αγιου Παιδος σου Ιησου, τον οποιον εχρισας, και ο Ηρωδης και ο Ποντιος Πιλατος μετα των εθνων και των λαων του Ισραηλ, δια να καμωσιν οσα η χειρ σου και η βουλη σου προωρισε να γεινωσι· 27και τωα, Κυριε, βλεψον εις τας απειλας αυτων και δος εις τους δουλους σου να λαλωσι τον λογον σου μετα πασης παρρησιας, εκτεινων την χειρα σου εις θεραπειαν και γινομενων σημειων και τεραστιων δια του ονοματος του αγιου Παιδος σου Ιησου.

30Μετα δε την δεησιν αυτων εσεισθη ο τοπος οπου ησαν συνηγμενοι, και επληθησαν σπαντες Πνευματος Αγιου και επελεγαν την αναστασεως. 31Μετα δε την δεησιν αυτων εσεισθη ο τοπος οπου ησαν συνηγμενοι, και επληθησαν σπαντες Πνευματος Αγιου και επελεγαν την αναστασεως. 32Του ουδε ητο τις μεταξυ αυτων ενδεης· διοτι οσοι ησαν κτητορες αγρων η οικιων, πωλουντες εφερον τας τιμας των πωλουμενων και εθετον εις τους ποδας των αποστολων· και διεμοιραζετο εις εκαστον κατα την χρειαν την οποιαν ειχε. 33Και ο Ιωσης, ο επονομασθεις υπο των αποστολων Βαρναβας, το οποιον μεθερμηνευομεν ειναι υιος
παρηγορίας Λευιτής, Κυπρίος το γενός, ἐξων αγρον ἐπωλῆσαι καὶ εφερε τὰ χρήματα καὶ εθέσεν εἰς τοὺς ποδας των αποστόλων.

Chapter 5

1 Ἀνθρώπος δὲ τις Ανανιὰς το ὄνομα μετὰ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Σαπφείρης ἐπωλήσε κτήμα 2 καὶ εκράτησεν απὸ τῆς τιμῆς, ἐν γνώσει καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, καὶ φερὼν μερὸς τι εἶδεν εἰς τοὺς ποδας των αποστόλων. 3 Εἰπε δὲ ο Πετρός· Ανανιά· δια τι εἰπες εἰς τον Θεόν τα πράγματα τούτα; 4 Ενώ ευθύς ο Ανανιας το κτήμα και της γυναικος αυτου εκρατησεν απο της τιμης, δια τι εβαλες εις τον Θεον. 5 Ενω δε ηκουεν οι νεανισκοι τους λογους τουτους, επεσε και εξεψυχησε, και επεπεσε φοβος μεγας επι παντας τους ακουοντας ταυτα. 6 Σηκωθεντες δε οι νεωτεροι, ετυλιξαν αυτον και εκβαλοντες εθαψαν. 7 Μετα δε περιπου τρεις ωρας εισηλθεν η γυνη αυτου, μη εξευρουσα το γεγονος. 8 Και απεκριθη προς αυτην ο Πετρος· Ειπε μοι· τι τον αγρον επωλησατε; Και εκεινη ειπε· Ναι, δια τοσον. 9 Και ο Πετρος ειπε προς αυτην· Δια τι συνεφωνησατε να πειραζητε το Πνευμα του Κυριου; ιδου, εις την θυραν οι ποδες των θαψαντων τον ανδρα σου και θελουσιν εκβαλει και σε. 10 Και επεσε παρευθυς εις τον θαφην· εισελθοντες δε οι νεανισκοι, ευρον αυτην νεκραν και εκβαλοντες εθαψαν πλησιον του ανδρος αυτης. 11 Και επεσε φοβος μεγας εφ' ολην την εκκλησιαν και επι παντας αυτον. 12 Πολλα δε σημεια και τερατα εγινοντο εν τω λαω δια των χειρων των αποστολων· και ησαν ομοθυμαδον απαντες εις τη στοα του Σολομωντος. 13 Εκ δε των λοιπων ουδεις ετολμα να προσκολληθη εις αυτους, ο λαος ομως εμεγαλυνεν αυτους· 14 και προσετιθεντο μαλλον πιστευοντες εις τον Κυριον, πληθη ανδρων τε και γυναικων, 15 ωστε εφερον εις τας πλατειας τους ασθενεις και εθετον επι κλινων και κραββατων, δια να επισκιαση καν η σκια του Πετρου ερχομενου τινα εξ αυτων. 16 Συνηρχετο δε και το πληθος των περιξ πολεων εις Ιερουσαλημ φεροντες ασθενεις και ενοχλουμενους υπο πνευματων ακαθαρτων, οιτινες εθεραπευοντο απαντες. 17 Και σηκωθησαν ο αρχιερευς και παντες οι μετ' αυτου, οιτινες ησαν αιρεσις των Σαδδουκαιων· και επεβαλαν τας χειρας αυτων επι τους αποστολους, και εβαλον αυτους εις δημοσιαν φυλακην. 18 Αγγελος ομως Κυριου δια της νυκτος ηνοιξε τας θυρας της φυλακης, και εκβαλων αυτους ειπεν. 19 Υπαγετε, και σταθεντες λαλειτε εν τω ιερω προς τον λαον παντας τους λογους της ζωης ταυτης. 20 Και ακουσαντες εισηλθον εις το ιερον και εδιδασκον.
να καταντήση τουτο. 25Και ελθὼν τις απήγγειλε πρὸς αὐτοὺς, λέγων ὑμῖν ὅτι, ὁ ἀνθρώποι, τοὺς ὑποίους ἐβάλετε εἰς τὴν φυλακὴν, ἵσταται εἰς τῷ ἱερῷ καὶ διδάσκουσι τὸν λαὸν. 26Τότε ὑπῆρξεν ὁ στρατηγὸς μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ εἰς τὴν πόλιν ὑπῆρξεν ὁ λαὸς, μὴ λιθοβολήσων. 27Καὶ ἀφοῦ εἰρήνην ὑπέγγισεν αὐτοὺς, εἰσῆγον ἐν τῷ συνεδρίῳ. Καὶ προσῆκεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεὺς 28λέγων· Δεν ἔστω ὑμεῖς να μὴ διδάσκετε εἰς τὸ ὄνομα τούτῳ; καὶ ἰδοῦ, ἔγεισατε τὴν Ἰερουσαλήμ απὸ τῆς διδαχῆς σας, καὶ θέλετε να φέρετε εὑ’ ἡμᾶς το αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου. 29Αποκρίθης δὲ ο Πέτρος καὶ οἱ ἀποστολοί, εἶπον· Πρέπει να πεθαίνωμεν εἰς τὸν Θεόν μᾶλλον παρὰ εἰς τοὺς ἀνθρώπους. 30Ὁ Θεός τῶν πατέρων ἀνέστησεν τὸν Ἰησοῦν, τοῦτον ὁ Θεός υψώσει διὰ τῆς δεξιάς αὐτοῦ Αρχήγου καὶ Σωτῆρα, διὰ νὰ δώσῃ μετανοιαν εἰς τὸν Ἰσραήλ καὶ ἀφεσιν ἁμαρτιῶν. 31Καὶ ημεῖς εἰμεθα μαρτυρεῖς αὐτοῦ περὶ τῶν λογῶν τούτων, καὶ τὸ Πνεύμα πάντως τοὺς πειθαρχούντας εἰς αὐτὸν.

Chapter 6

1Εν δὲ ταῖς ἡμεραῖς ταυταῖς, στε ἐπληθυνοντο οἱ μαθηταί, εγείνε γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν κατὰ τῶν Ἑβραίων, ὅτι αἱ χηραῖ αὐτῶν παρεβλέποντο εἰς τῇ καθημερινῇ διακονίᾳ. 2Τότε οἱ δώδεκα, προσκαλεσάντες τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν, εἶπον· Δεν εἰσὶν προσκεκολληθής αἱρέσεις αὐτῶν εἰς την ἐποχήν, μὴ λαλῶσιν εἰς τῷ θεόν, καὶ αὐτοὶ διδάσκαντες καὶ εὐαγγελίζομεν εἰς τὴν Καισαρείαν καὶ Ἀρμονίαν καὶ Ἀλεξανδρείαν καὶ τὰς περιοχὰς τὰς οἰκεῖας τῶν Ἑλληνιστῶν καὶ τῶν Ἑβραίων, εἰς ὅτι οἱ μαθηταί εἰσπέμενεν ἐν τῇ καθημερινῇ διακονίᾳ. 3Εκεῖνοι λοιπῶς αἱρέσεις ὑπάρχουσιν, ἀλλὰ μὴ λαλήσῃς ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἀνεψεῖς ὑμῖν ἀπὸ τῶν αὐτῶν. 4Καὶ πας οἱ ἡμέραις ἐν τῷ ιερῷ καὶ κατ’ οἰκίαν ἄουσιν ἄνθρωποιν, καὶ οἱ μαθηταί εἰσπέμενεν ἐν τῇ καθημερινῇ διακονίᾳ χρημάτων καὶ ἀνθρώπων καὶ οἰκείων καὶ περιβάλλοντος τῆς πόλεως. 5Καὶ
ηρεσεν ο λόγος ενωπίον παντός τοῦ πλῆθους· καὶ εξέλεξαν τὸν Στέφανον, ἀνδρα πληρή πιστεὼς καὶ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Φιλίππον καὶ Πρωχον καὶ Νικανορα καὶ Τιμωνα καὶ Παρμεναν καὶ Νικαλον, πρόσηλυτον Αντιοχεα, 6τοὺς ὅποιους εστησαν ενωπίον τῶν αποστόλων καὶ προσευχηθέντες επεθέσαν επ’ αὐτοὺς ταῖς χειραῖς. 7Καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἤξυνε, καὶ επλήθυνε ὁ αριθμός τῶν μαθητῶν εἰς τὴν πιστίν. 8Ο δὲ Στέφανος, πληρής πιστεώς καὶ δυναμείς, εκαμνε τερατα καὶ σημεῖα μεγάλα εἰς τὸν λαὸν. 9Καὶ εσηκώθησαν τίνες ἀπὸ τὴς συναγωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτινων καὶ Κυρηναιων καὶ Αλεξανδρεων καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας, φιλονεικοῦντες με τὸν Στέφανον, 10καὶ δεν ἠδυναντο να αντισταθοῦσιν εἰς τὴν σοφίαν καὶ εἰς τὸ πνεῦμα, με τὸ ὁποίον ελάλει. 11Τοτε εβαλον κρυφῶς ἄνθρωπον, λέγοντας οτι ἠκουσαμεν αὐτὸν λαλοῦντα λογία βλασφημα κατὰ τοῦ Μωυσεως καὶ τοῦ Θεοῦ. 12καὶ διηγειραν τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματέως, καὶ ἐπελθοντες ηράπασαν αὐτὸν καὶ ἔφεραν εἰς τὸ σύνεδρον, 13καὶ ἔστησαν μαρτυράς ψευδεῖς, λέγοντας· Ο ἄνθρωπος οὗτος δεν παυει λαλων λογία βλασφημα κατὰ τοῦ Ἁγίου τοῦτου τοῦτον καὶ τοῦ νόμου· 14διοτι ἠκουσαμεν αὐτον λεγοντα, ὅτι Ἰησος ὁ Ναζωραιος οὗτος θελει καταλυσει τὸν τοπον τοῦτον καὶ αλλαξει τὰ έθιμα, τὰ οποία παρεδωκεν εἰς ἡμᾶς ὁ Μωυσης. 15Καὶ ἀτενισαντες εἰς αὐτὸν πάντες οἱ καθήμενοι εἰς τὸ σύνεδριον, εἰδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ως πρόσωπον ἀγγέλου.

Chapter 7

1Εἶπε δὲ ὁ αρχιερεὺς· Τωοντι ουτως εχουσι ταυτα; 2Ο δὲ εἶπεν· Ἄνδρες αδελφοι καὶ πατερες, ἀκούσατε. Ὁ θεος τῆς δόξης εφανε εἰς τὸν πατέρα ἡμῶν Ἀβρααμ ὅτε ἦτο εἰς τὴν Μεσοποταμια, πρὶν κατοικῆσαι εἰς Χαρραν, 3καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν· Εξέλθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ ἐλθε ἐκ τῆς γην τον πατέρα αὐτού καὶ ἐλθε εἰς γην, την οποίαν θελω σοι δειξει. 4Τότε ἐξελθων εκ τῆς γῆς τῶν Χαλδαιων κατώκησεν εἰς Χαρραν· καὶ εκεῖθεν μετά τον θανάτον τοῦ πατρος αὐτού μετωκισεν αὐτον εἰς τὴν γην ταυτην, εἰς τὴν οποίαν σεις κατοικείτε τωρα; 5καὶ δεν ἐδώκεν εἰς αὐτον κληρονομιαν εἰς αὐτην οὐδε βῆμα ποδος, υπεσχεθη δε οτι θελει δωσει αυτην κτημα εις αυτην καὶ εις το σπέρμα αυτου μετ’ αυτον, ενω δεν ειχε τεκνον. 6Ελαλησε δε προς αυτον ὁ θεος οὕτως, οτι τὸ σπέρμα αὑτου θελει εισθαι παροικον εν γη ξενη, καὶ θελουσι δουλωσει αὐτο και καταθλιψει τετρακοσια ετη· 7καὶ το εθνος, εἰς τὸ οποιον θελουσι δουλωθη, εγω θελω κρινει, εἰπεν ὁ θεος· καὶ μετα ταυτα θελουσιν εξελθει και θελουσι με λατρευει εν τω τοπω τουτω. 8Καὶ εδωκεν εἰς αὐτον διαθήκην περιτομῆς· καὶ αυτοι εγεννησεν τον Ισαακ και περιετεμεν αὐτον την ογδοη ημερα, καὶ ο Ισαακ εγεννησε τον Ιακωβ, καὶ ο Ιακωβ τους δωδεκα πατριαρχας. 9Και οι πατριαρχαι, φθονησαντες τον Ιωσηφ, εξαπεστειλε πρωτην φοραν τους εν Αιγυπτω, εξαπεστειλε πρωτην φοραν τους εν Αιγυπτω, εξαπεστειλε πρωτην φοραν τους εν Αιγυπτω, εξαπεστειλε πρωτην φοραν τους εν Αιγυπτω.
πατερας ημων· 13 και εν τη δευτερα ανεγνωρισθη ο Ιωσηφ εις τους αδελφους αυτου, και εφανερωθη εις τον Φαραω το γενος του Ιωσηφ. 14 Αποστειλας δε ο Ιωσηφ, εκαλεσε προς εαυτον τον πατερα αυτου Ιακωβ και πασαν την συγγενειαν αυτου εβδομηκοντα πεντε ψυχας. 15 Και κατεβη ο Ιακωβ εις Αιγυπτον και ετελευτησεν εκει αυτος και οι πατερες ημων, και εφανερωθης εις τον Φαραω το γενος του Ιωσηφ.

14 Αποστειλας δε ο Ιωσηφ, εκαλεσε προς εαυτον τον πατερα αυτου Ιακωβ και πασαν την συγγενειαν αυτου εβδομηκοντα πεντε ψυχας. 15 Και κατεβη ο Ιακωβ εις Αιγυπτον και ετελευτησεν εκει αυτος και οι πατερες ημων, και μετεκομισθησαν εις Συχεμ και ετθησαν εν τω μνηματι, το οποιον ηγορασεν ο Αβρααμ με τιμην αργυριου παρα των υιων του Εμμωρ πατρος του Συχεμ.

17 Καθως δε επλησιαζεν ο καιρος της επαγγελιας, την οποιαν ωμοσεν ο Θεος προς τον Αβρααμ, ηυξησεν ο λαος και επληθυνθη εν Αιγυπτω, 18 εωσου εσηκωθη βασιλευς αλλος, οστις δεν ηξευρε τον Ιωσηφ. 19 Ουτος δολιευθεις το γενος ημων, κατεθλιψε τους πατερας αυτου, ωστε να καμη να ριπτωνται τα βρεφη αυτων, δια να μη ζωογονωνται· 20 εν τουτω τω καιρω εγεννηθη ο Μωυσης, και ειχε θειον καλλον· οστις ανετραφη τρεις μηνας εν τω οικω του πατρος αυτου. 21 Αφου δε ερριφθη, ανελαβεν αυτον η θυγατηρ του Φαραω και ανεθρεψεν αυτον δια να ηναι υιος αυτης. 22 Και εδιδαχθη ο Μωυσης πασαν την σοφιαν των Αιγυπτιων και ητο δυνατος εν λογοις και εν εργοις.

23 Ενω δε ετελειονε το τεσσαρακοστον ετος της ηλικιας αυτου, ηλθεν εις την καρδιαν αυτου να επισκεφθη τους αδελφους αυτου, τους υιους Ισραηλ. 24 Και ιδων τινα αδικουμενον, υπερησπισθη αυτον και εκαμεν εκδικησιν υπερ του καταθλιβομενου, παταξας τον Αιγυπτιον. 25 Ενομιζε δε οτι οι αδελφοι αυτου ηθελον νοησει οτι ο Θεος δια της χειρος αυτου διδει εις αυτους σωτηριαν· εκεινοι ομως δεν ενοησαν. 26 Την δε ακολουθον ημεραν εφανη εις αυτους, ενω εμαχοντο, και παρεκινησεν αυτους εις ειρηνην, ειπων· Ανθρωποι, αδελφοι εισθε σεις· δια τι αδικειτε αλληλους; 27 Ο δε αδικων τον πλησιον απεσπρωξεν αυτον, ειπων· Τις σε κατεστησεν αρχον και δικαστην εφ' ημας; 28 Μηπως θελεις συ να με φονευσης, καθ' ον τροπον εφονευσας χθες τον Αιγυπτιον;

30 Και αφου συνεπληρωθησαν τεσσαρακοντα ετη, εφανη εις αυτον αγγελος Κυριου εν τη ερημω του ορους Σινα εν μεσω φλογος καιομενης βατου. 31 Ο δε Μωυσης ιδων εθαυμασε δια το οραμα· και ενω επλησιαζε δια να παρατηρηση, ηλθε φωνη Κυριου προς αυτον· 32 Εγω ειμαι ο Θεος των πατερων σου, ο Θεος του Αβρααμ και ο Θεος του Ισαακ και ο Θεος του Ιακωβ. Εντρομος δε γενομενος ο Μωυσης, δεν ετολμα να παρατηρηση. 33 Και ειπε προς αυτον ο Κυριος· Λυσον το υποδημα των ποδων σου· διοτι ο τοπος, επι του οποιου ιστασαι, ειναι γη αγια. 34 Ειδον, ειδον την ταλαιπωριαν του λαου μου του εν Αιγυπτω και ηκουσα τον στεναγμον αυτων και κατεβην δια να ελευθερωσω αυτους· και τωρα ελθε, θελω σε αποστειλει εις Αιγυπτον.

35 Τουτον τον Μωυσην τον οποιον ηρνηθησαν ειποντες· Τις σε κατεστησεν αρχον και δικαστην; τουτον ο Θεος απεστειλεν αρχηγον και λυτρωτην δια αγγελου του φανεντος εις αυτον εν τη βατω. 36 Ουτος εξηγαγεν αυτους, αφου εκαμε τερατα και σημεια εν γη Αιγυπτου και εν τη Ερυθρα θαλασση και εν τη ερημω τεσσαρακοντα ετη. 37 Ουτος ειναι ο Μωυσης, οστις ειπε προς τους υιους του Ισαακ και δυο θεες, εις την εκκλησια εν τη ερημω εσταθη μετα του αγγελου του λαλουντος προς αυτον εν τω ορει Σινα και μετα των πατερων ημων, και παρελαβε λογια ζωοποια δια να δωση εις ημας. 38 Εις τον οποιον οι πατερες ημων δεν ηθελησαν να υπακουουσιν, αλλ' απεβαλον και εστραφησαν εις Αιγυπτον ειποντες.
πρὸς τὸν Ααρών· Καὶ ἔχει ἡμᾶς θεοὺς, οἵτινες θέλουσιν προπορευεσθαι ἡμῶν· διὸς οὗτος ὁ Μωυσῆς, ὁστὶς ἠξηγήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγυπτοῦ, δὲν ἔχευρομεν τι συνεβὶ εἰς αὐτὸν. 41 Καὶ κατεσκευάσαν μοσχὸν εἰς ταῖς ἡμεραῖς εκεῖναι καὶ προσεφεραν θυσίαν εἰς τὸ εἰδώλον καὶ εὐφραινοντο εἰς τὰ εργὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν. 42 Ὁδὲν ἐστραφῆ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς τὸ ναό λατρευσι τὴν στρατιὰν τοῦ οὐρανοῦ, καθὼς εἶναι γεγραμμένον εἰς τὸ βιβλίον τῶν προφητῶν. Μὴποσ ἐστραφέτες εἰς ὕμνοι καὶ θυσίας τεσσαράκοντα ἕτη εἰς τὴν ἐρήμων, οἰκὴ Ἰσραήλ; 43 Μᾶλλα ανελαβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολοχ καὶ τὸ αστρον τοῦ Θεοῦ σας Ρεμφαν, τοὺς τυποὺς, τοὺς οὓς εκαμε τινὰς δια να προσκυνήτες αὐτοὺς· διὰ τούτου θελῶ σας μετοικίσει εἰς Βαβυλονίαν. 44 Ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦτο μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν εἰς τὴν ἐρήμων, καθὼς διετάξατε εκεῖνος, οἷς ἔλαλεν πρὸς τὸν Μωυσῆν, να κατασκευάσῃ αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον τὸν οὓς ἔχει ἵδει; 45 τὴν οἰκίαν καὶ παράλαβοντες οἱ πατέρες ἡμῶν, εφέραν εἰς τήν κατεκτηθέντα γῆν τῶν εθνῶν, τα ὁποία ο Θεὸς ἐξήχθη αὐτῷ εἰς τὸν τόπον τῆς αναπαυσίας μου· οὗτος εὑρε χαρίν εἰς πρὸς τὸν Θεὸν Ιακώβ. 47 ὁ Σολομῶν δὲ ἐκατερομένη εἰς αὐτὸν οἰκὸν. 48 Ἀλλ' ὁ ὑψιστὸς δὲν κατοικεῖ εἰς χειροποιητοῖς ναοῖς, καθὼς ὁ προφήτης λέγει· 49 ὁ οὐρανὸς εἰναι θρόνος μου, ἡ δὲ γῆ υποποδίων τῶν ποδῶν μου· ποῖον οἰκον θελεῖτε οἰκοδομῆσαι δι' ἐμε λέγει Κυρίος, ἡ ποῖος οἱ τοποὶ τῆς αναπαυσίας μου; 50 οἱ χεῖρὲς μου δὲν ἐκαμε τὰ τὰ παντὰ; 51 Σκληροτραχηλοὶ καὶ απεριτμητοὶ τὴν καρδίαν καὶ τὰ ὀφθαλματα, σεῖς πάντοτε ἀντιφερεσθε κατὰ τοῦ Πνευματος τοῦ Ἁγίου· καθὼς οἱ πατέρες σας, οὕτω καὶ σεῖς. 52 Τίνα τῶν προφητῶν δὲν ἐδιώξαν οἱ πατέρες σας; μᾶλλον εφονεύσαν εἰς κατακτήσειν εἰς τὴν εἰρήνην, τα ὁποία ο Θεὸς ἐξήχθην αὐτῶν εἰς τὸν τόπον τῆς αναπαυσίας μου· 53 οἵτινες εὔφραινον εἰς τὸν νομὸν καὶ τὴν διαταγὴν τοῦ Θεοῦ· 54 οἱ δὲ Στεφάνους, πλήρως όλον Πνευματος Ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανόν, εἶδε τὴν δοξάν τοῦ Θεοῦ· 55 τοτε φωναξαντες μετὰ φωνῆς μεγάλης, ἐφραξαν τὰ ὄνειρα αὐτῶν καὶ ὅμοιον τοῦ νεκροῦ τοῦ Σαυλοῦ. 56 οἱ δὲ Στεφάνους οἱ μαρτυρεῖς αὐτῶν, τα μαρτυρίαν τῶν αὐτῶν εἰς τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ, διακόσια πληθυσμοῦ ἐξεκάστηκαν εἰς πόλιν τὴν Ἰερισίλίαν. 57 οἱ δὲ Παύλους καὶ Ταύρους, τοὺς διακόσια πληθυσμοῦ τῆς Θεοῦ, διακόσια πληθυσμοῦ ἐπὶ τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ τοῦ σώματος τοῦ Πνευματος τοῦ Θεοῦ. 58 οἱ δὲ Στεφάνους, εἰς τὸν τάφον τοῦ Στεφάνου, τοῦ διακόσια πληθυσμοῦ τοῦ θεοῦ, διακόσια πληθυσμοῦ αὐτῶν.
εἰς πάσαν οἰκίαν καὶ συρῶν ἀνδρὰς καὶ γυναῖκας, παρεδίδεν εἰς τὴν φυλακὴν.

4 ὁ δὲ Φιλίππος, καταβὰς εἰς τὴν πολῖν τῆς Σαμαρείας, εκηρύττεν εἰς αὐτοὺς τὸν Χριστὸν. Καὶ οἱ χολὶκιοι προσεύχοντο ομοθυμαδῶν εἰς τὰ λέγομεν ὑπὸ τοῦ Φιλίππου, ἀκούοντες καὶ βλεπόντες τὰ θαυμάτα, τὰ ὁποῖα εκάμνε. 5 Διὸ τις εἰς τὴν πόλιν εἰς τὴν Σαμαρείαν, ἐκηρύττεν εἰς αὐτοὺς τὸν Χριστὸν. 6 Καὶ οἱ οὐχὶ, καταβὰς εἰς τὴν πολιν τῆς Σαμαρείας, εκηρύττεν εἰς αὐτοὺς τὸν Χριστὸν, ἐβαπτίζοντο ἀνδρεῖς καὶ γυναικές. 7 Ὁ δὲ Πέτρος, ἀκούοντες καὶ βλεπόντες τα θαυματα, τα οποία εκαμνε, διὸτι εἰς πολλοὺς εὑρίσκετο. Ως ἄνθρωπος καὶ ἀνθρώπος, εἰς τὸν οποῖον εὐθυγενεσίας αὐτοῦ εἰς τὸν θεοῦ, ἐξέπληττο. 8 Καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φιλίππου, ἐκθέτευεν εἰς αὐτοὺς παντὸς καὶ γυναίκας, εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φιλίππου, ἐκθέτευεν εἰς αὐτοὺς παντὸς καὶ γυναίκας. 9 ἂν δὲ Φιλίππος διασπαρεντες διηλθον εὐαγγελιζομενοι τὸν λόγον. 10 Οἱ δὲ λοιποὶ διασπαρεντες διηλθον εὐαγγελιζομενοί τὸν λόγον. 11 Εἶδον δὲ προσόχησιν εἰς αὐτοὺς παντὸς καὶ γυναίκας, εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φιλίππου, ἐβαπτίζοντο ἀνδρεῖς καὶ γυναικές. 12 12 Ἄνθρωπος δὲ τις Σιμών, ἀποκηρύσσοντος τοῦ χριστιανικοῦ εὐαγγελίου, ἐπιτυγχανεν εἰς αὐτούς τὸν Κυρίον· 13 Τοτε επεθετον τὰς χεῖρας επ' αὐτούς, καὶ ελαμβάνον Πνεῦμα Ἁγιόν. 14 Ιδὼν δὲ ο Σιμων οτι δια της επιθεσεως των χειρων των αποστολων διδεται το Πνευμα το Αγιον, προσεφερεν εις αυτους χρηματα, λεγων· Δοτε και εις εμε την εξουσιαν ταυτην, ωστε εις οντινα επιθεσω τας χειρας να λαμβανη Πνευμα Αγιον. 15 Κατημενος δε νομισας τι, οτι νησιοτα της καρδιας σου δεν ειναι ευθεια ενωπιον του Θεου. 16 17 Μετανοησον λοιπον απο της κακιας σου και δεηθητι του Θεου, ισως συγχωρηθη εις σε· 18 επειδη σε βλεπω οτι εισαι εις χολην πικριας και δεσμον αδικιας. 19 Αποκριθεις δε ο Σιμων, ειπε· Δεηθητε σεις υπερ εμου προς τον Κυριον, δια να μη ελθη επ' εμε μηδεν εξ οσων ειπετε.
το στόμα αυτού. 33 Εν τῇ ταπεινωσεὶ αὐτοῦ αφηρεθῆ ἡ κρίσις αὐτοῦ· τῆν δὲ γένεαν αὐτοῦ τις θελεῖ διηγηθῆ; διότι σηκονεῖται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ἐξήνω ἀυτοῦ. 34 Αποκρίθεις δὲ ὁ εὐνοῦχος πρὸς τὸν Φιλίππον, εἰπὲ· Παρακαλῶ σε, περὶ τινος λεγεῖ τοῦτο ὁ προφήτης; περὶ εαυτοῦ περὶ αλλοῦ τινος; 35 Καὶ ανοίξας ὁ Φιλίππος τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἀρχίσας ἀπὸ τῆς γραφῆς ταυτῆς, εὐηγγελίσατο εἰς αὐτὸν τὸν Ἰησοῦν. 36 Καὶ καθὼς ἔξηκολουθοῦσαν τὴν οδὸν, ἠλθοῦσα εἰς τὸ υδῶρ, καὶ λεγεῖ ὁ εὐνοῦχος· Ἡδον ὑδωρ· τι με ἐμποδίζει να βαπτισθῶ; 37 Καὶ ὁ Φιλίππος εἶπεν· Εὰν πιστεύεις ἀπὸ ὅλης τῆς καρδίας, δυνασαι. Καὶ ἀποκριθῆς εἶπε· Πιστεύω ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

Chapter 9

1 Ο δὲ Σαῦλος, πνεύμην εἶπεν καὶ φονὸν κατὰ τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου, ἦλθε πρὸς τὸν ἀρχιερέα 2 καὶ εὐθυραυρῷ παρ᾽ αὐτοῦ εἶπεν· Παρακαλῶ σε, περὶ τινος λεγεῖ τοῦτο ὁ προφήτης; περὶ εαυτοῦ περὶ αλλοῦ τινος; 36 Καὶ καθὼς ἔξηκολουθοῦσαν τὴν οδὸν, ἠλθοῦσα εἰς τὸ υδῶρ, καὶ λεγεῖ ὁ εὐνοῦχος· Ἡδον ὑδωρ· τι με ἐμποδίζει να βαπτισθῶ; 37 Καὶ ὁ Φιλίππος εἶπεν· Εὰν πιστεύεις ἀπὸ ὅλης τῆς καρδίας, δυνασαι. Καὶ ἀποκριθῆς εἶπε· Πιστεύω ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

1 Ο δὲ Σαῦλος, πνεύμην εἶπεν καὶ φονὸν κατὰ τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου, ἦλθε πρὸς τὸν ἀρχιερέα 2 καὶ εὐθυραυρῷ παρ᾽ αὐτοῦ εἶπεν· Παρακαλῶ σε, περὶ τινος λεγεῖ τοῦτο ὁ προφήτης; περὶ εαυτοῦ περὶ αλλοῦ τινος; 36 Καὶ καθὼς ἔξηκολουθοῦσαν τὴν οδὸν, ἠλθοῦσα εἰς τὸ υδῶρ, καὶ λεγεῖ ὁ εὐνοῦχος· Ἡδον ὑδωρ· τι με ἐμποδίζει να βαπτισθῶ; 37 Καὶ ὁ Φιλίππος εἶπεν· Εὰν πιστεύεις ἀπὸ ὅλης τῆς καρδίας, δυνασαι. Καὶ ἀποκριθῆς εἶπε· Πιστεύω ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

1 Ο δὲ Σαῦλος, πνεύμην εἶπεν καὶ φονὸν κατὰ τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου, ἦλθε πρὸς τὸν ἀρχιερέα 2 καὶ εὐθυραυρῷ παρ᾽ αὐτοῦ εἶπεν· Παρακαλῶ σε, περὶ τινος λεγεῖ τοῦτο ὁ προφήτης; περὶ εαυτοῦ περὶ αλλοῦ τινος; 36 Καὶ καθὼς ἔξηκολουθοῦσαν τὴν οδὸν, ἠλθοῦσα εἰς τὸ υδῶρ, καὶ λεγεῖ ὁ εὐνοῦχος· Ἡδον ὑδωρ· τι με ἐμποδίζει να βαπτισθῶ; 37 Καὶ ὁ Φιλίππος εἶπεν· Εὰν πιστεύεις ἀπὸ ὅλης τῆς καρδίας, δυνασαι. Καὶ ἀποκριθῆς εἶπε· Πιστεύω ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.
ην ήρχου, διά να αναβλέψης και να πλησθής Πνεύματος Αγίου. 18 Και ευθύς επεσον από των οφθαλμών αυτού ως λεπη, και ανεβλέψεν ευθύς, και σηκώθης εβαπτισθή.

19 Και ευθὺς ἐπεσον ἀπὸ τῶν οφθαλμῶν αὐτοῦ ως λεπή, καὶ ανεβλέψεν εὐθὺς, καὶ σηκώθης εβαπτισθή.

20 Καὶ λαβὼν τροφὴν ἐδυνάμωθη. Διετρίψε δὲ ο Σαῦλος ἡμέρας μετά τῶν εἰς Δαμασκό μαθητῶν,

21 καὶ εὐθὺς ἐκήρυττεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς τὸν Χρίστον οτι οὕτως εἶναι ο Υἱος τοῦ Θεοῦ.

22 Ἐξεπλήξτων δὲ πάντες οἱ ακούοντες καὶ εἴλεγον· Δεν εἶναι οὐτος, οστὶς ἐξωλοθρεύσεν εν Ιερουσαλήμ τοὺς ἑπικαλούμενους τὸ ονόμα τοῦτο καὶ ἔδω διὰ τοῦτο εἶχεν διὰ να φερῆ αὐτοὺς δεδεμένους πρὸς τοὺς ἄρχερεις;

23 Ο Σαῦλος μᾶλλον εὐθὺς εἰς τοὺς Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας εἰς Δαμασκό, ἀποδείκνυσθαν οἱ ἰουδαίοι τοὺς κατοικοῦντας εἰς Δαμασκό, εἰς τὸν Χριστόν. 24 Καὶ εἰς τὸν Δαμασκό ἐλήφθη τόπος εἰς τοὺς Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας εἰς Δαμασκό, εἰς τὸν Χριστόν.

25 Ἐξεπλήξτων δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ εἴλεγον· Δεν εἶναι οὐτος, οστὶς ἐξωλοθρεύσεν εν Ιερουσαλήμ τοὺς ἑπικαλούμενους τὸ ονόμα τοῦτο καὶ ἔδω διὰ τοῦτο εἶχεν διὰ να φερῆ αὐτοὺς δεδεμένους πρὸς τοὺς ἄρχερεις;

26 Καὶ εἰς τὸν εἶναι ἐν Ιερουσαλήμ εἰσερχομενος καὶ εξερχομενος καὶ εὐθὺς κηρύττων ἐν τῷ ονόματι τοῦ Ιησοῦ,

27 Καὶ αἰτίαν εἰσερχομενος καὶ αὐτοῖς εἰς τὸν Κυρίον, οἱκοδομοῦσαν καὶ περιπατοῦσαν εἰς τὸν Φοβοῦ τοῦ Κυρίου, καὶ διὰ τῆς παρηγορίας τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἐπλήθυναν.
Chapter 10

1 Ητο δε τις ανθρωπος εν Καισαρεια ονοματι Κορνηλιος, εκατονταρχος εκ του ταγματος του λεγομενου Ιταλικου, 2 ευσεβης και φοβουμενος τον Θεον μετα παντος του οικου αυτου, οστις και εκαμνεν ελεημοσυνας εις τον λαιον πολλας και εδεετο του Θεου διαπαντος. 3 ουτος ειδε φανερα δι’ οραματος περι την εννατην ωραν της ημερας αγγελον του Θεου, οτι εισηλθε προς αυτον και ειπε προς αυτον· Κορνηλιε.
4 ο δε ατενισας εις αυτον και εμφοβος γενομενος, ειπε· Τι ειναι, Κυριε; Και ειπε προς αυτον· Αι προσευχαι σου και αι ελεημοσυναι σου ανεβησαν εις μνημοσυνον σου ενωπιον του Θεου.
5 Και τωρα πεμψον εις Ιοππην ανθρωπους και προσκαλεσον τον Σιμωνα, οστις επονομαζεται Πετρος· 6 ουτος ξενιζεται παρα τινι Σιμωνι βυρσοδεψη, εχοντι οικιαν πλησιον της θαλασσης. Ουτος θελει σοι λαλησει τι πρεπει να καμνης.
7 Καθως δε ανεχωρησεν ο αγγελος ο λαλων προς τον Κορνηλιον, εφωναξε δυο εκ των υπηρετων αυτου και ενα στρατιωτην ευσεβη εκ των διαμενοντων παντοτε πλησιον αυτου, και διηγηθεις προς αυτους τα παντα, απεστειλεν αυτους εις την Ιοππην.
8 Τη δε επαυριον, ενω εκεινοι ωδοπορουν και επλησιαζον εις την πολιν, ανεβη ο Πετρος εις το δωμα δια να προσευχηθη περι την εκτην ωραν. 9 Και πεινασας ηθελε να φαγη· ενω δε ητοιμαζον, επηλθεν επ’ αυτον εκστασις, και θεωρει τον ουρανον ανεωγμενον και καταβαινον επ’ αυτον σκευος ως σινδονα μεγαλην, το οποιον ητο δεδεμενον απο των τεσσαρων ακρων και κατεβιβαζετο επι την γην, εντος του οποιου υπηρχον παντα τα τετραποδα της γης και τα θηρια και τα ερπετα και τα πετεινα του ουρανου.
10 Και εγεινε φωνη προς αυτον· Σηκωθεις, Πετρε, σφαξον και φαγε· 11 ο δε Πετρος ειπε· Μη γενοιτο, Κυριε· διοτι ουδεποτε εφαγον ουδεν βεβηλον η ακαθαρτον.
12 Και παλιν εκ δευτερου εγεινε φωνη προς αυτον· Οσα ο Θεος εκαθαρισε, συ μη λεγε βεβηλα. 13 Εγεινε δε τουτο τρις, και παλιν ανεληφθη το σκευος εις τον ουρανον.
14 Ενω δε ο Πετρος ητο εν απορια καθ’ εαυτον τι εσημαινε το οραμα, το οποιον ειδεν, ιδου, οι ανθρωποι οι απεσταλμενοι παρα του Κορνηλιου ερωτησαντες και μαθοντες την οικιαν του Σιμωνος εφθασαν εις την πυλην, 15 και παλιν εκ δευτερου εγεινε φωνη προς αυτον το Πνευμα· Ιδου, τρεις ανθρωποι σε ζητουσι· 16 οι δε ειπον· Κορνηλιος ο εκατονταρχος, ανηρ δικαιος και φοβουμενος τον Θεον και μαρτυρουμενος υπο ολου του εθνους των Ιουδαιων, διεταχθη θεοθεν υπο αγιου αγγελου να σε προσκαλεση εις τον οικον αυτου και να ακουση λογους παρα σου. 17 Προσκαλεσας λοιπον αυτους εσω, εφιλοξενησε. Τη δε επαυριον εισηλθεν ο Πετρος μετ’ αυτων, και τινες των αδελφων των απο της Ιοππης υπηγον μετ’ αυτον, οι και την Καισαρειαν. 18 Ο δε Κορνηλιος περιεμενεν αυτους, συγκαλεσας τους συγγενεις αυτου και τους οικειους φιλους. 19 Ως δε εισηλθεν ο Πετρος, ελθων ο Κορνηλιος εκατονταρχος, αισυ δικαιος και φοβουμενος τον Θεον και μαρτυρουμενος υπο ολου του εθνους των Ιουδαιων, διεταχθη θεοθεν υπο αγιου αγγελου να σε προσκαλεση εις τον οικον αυτου και να ακουση λογους παρα σου. 20 Προσκαλεσας λοιπον αυτους εσω, εφιλοξενησε. Τη δε επαυριον εισηλθεν ο Πετρος μετ’ αυτων, και τινες των αδελφων των απο της Ιοππης υπηγον μετ’ αυτον, και την Επισκοπην εισηλθεν εις την Καισαρειαν. 21 ο Κορνηλιος περιεμενεν αυτους, συγκαλεσας τους συγγενεις αυτου και τους οικειους φιλους. 22 Αλλ’ ο Πετρος εσηκωσεν αυτους, λεγων· Σηκωθητι· και εγω αυτος ανθρωπος ειμαι. 23 Και συνομιλων μετ’ αυτον εισηλθε και ευρισκει συνηγμενους πολλους.
εξευρετε ὁτι ειναι ασυγχωρητον εις ἀνθρωπον Ιουδαιον να συναναστρεφηται ἡ να πλησιαζη εις ἀλλοφυλον· ο Θεος ομως εδειξεν εις εμε να μη λεγω μηδενα ανθρωπον βεβηλον η ακαθαρτον· 29οθεν και προσκληθεις ήλθον χωρις αλλη λαμπρα, 30και λεγει Κορνηλιε, εισηκουσθη η προσευχη σου και αι ελεημοσυναι σου εμνημονευθησαν ενωπιον του Θεου.

31Πεμψον λοιπον εις Ιοππην και προσκαλεσον τον Σιμωνα, οστις επονομαζεται Πετρος· ουτος ξενιζεται εν τη οικια Σιμωνος του βυρσοδεψου πλησιον της θαλασσης· οστις ελθων θελει σοι λαλησε. 32Ευθυς λοιπον επεμψα προς σε, και συ εκαμες καλα οτι ηλθες. Τωρα λοιπον ημεις παντες παρισταμεθα ενωπιον του Θεου, δια να ακουσωμεν παντα οσα προσεταχθησαν εις σε υπο του Θεου. 33Τοτε ο Πετρος ανοιξας το στομα ειπεν· Επ' αληθειας γνωριζω οτι δεν ειναι προσωποληπτης ο Θεος, αλλ' εν παντι εθνει, οστις φοβειται αυτον και εργαζεται δικαιοσυνην, ειναι δεκτος εις αυτον. 34Τον λογον, τον οποιον απεστειλε προς τους υιους Ισραηλ ευαγγελιζομενος ειρηνην δια Ιησου Χριστου· ουτος ειναι ο Κυριος παντων· 35και ημεις ειμεθα μαρτυρες παντων οσα εκαμε και εν τη γη των Ιουδαιων και εν Ιερουσαλημ· τον οποιον εφονευσαν κρεμασαντες επι ξυλου. 36Τουτον ο Θεος ανεστησε την τριτην ημεραν και εκαμεν αυτον να εμφανισθη ουχι εις παντα τον λαον, αλλ' εις μαρτυρας τους προδιωρισμενους υπο του Θεου, εις ημας, οιτινες συνεφαγομεν και συνεπιομεν μετ' αυτου, αφου ανεστη εκ νεκρων· 37και παρηγγειλεν εις ημας να κηρυξωμεν προς τον λαον και να μαρτυρησωμεν οτι αυτος ειναι ο ωρισμενος υπο του Θεου κριτης ζωντων και νεκρων. 38Εις τουτον παντες οι προφηται μαρτυρουσιν, οτι δια του ονοματος αυτου θελει λαβει αφεσιν αμαρτιων πας ο πιστευων εις αυτον.

Chapter 11

1Ηκουσαν δε οι αποστολοι και οι αδελφοι οι οντες εν τη Ιουδαια οτι και τα εθνη εδεχθησαν τον λογον του Θεου. 2Και οτε ανεβη ο Πετρος εις Ιερουσαλημ, εφιλονεικουν μετ' αυτου οι εκ
περιτομής, λεγοντες οτι Εισηλθες προς ανθρωπους απεριτμητους και συνεφαγες μετ' αυτων. Ο δε Πετρος ηρξε και εξεθετε προς αυτους τα γενομενα κατα σειραν, λεγων: Εγω ημην προσευχομενος εν τη πολει Ιοππη, και ειδον οραμα εν εκστασει, σκευος τι καταβαινον ως σινδονα μεγαλην, ητις δεδεμενη απο των τεσσαρων ακρων κατεβιβαζετο εκ του ουρανου και ηλθε μεχρις εμου· εις την τοιαυτην ατενισας παρετηρουν και ειδον τα τετραποδα της γης και τα θηρια και τα ερπετα κατα τα πετειαν του ουρανου. Και ηκουσα φωνην λεγουσαν προς εμε· Σηκωθεις, Πετρε, σφαξον και φαγη. Και ειπον· Μη γενοιτο, Κυριε, διοτι ουδεν βεβηλον η ακαθαρτον εισηλθε ποτε εις το στομα μου. Και η φωνη μοι απεκριθη εκ δευτερου εκ του ουρανου· Οσα ο Θεος εκαθαρισε, συ μη λεγε βεβηλα. Τοτε δε τουτο τρις, και παλιν ανεσυρθησαν απαντα εις τον ουρανον.

Και ιδου, τη αυτη ωρα τρεις ανθρωποι εφθασαν εις την οικιαν, εν η ημην, απεσταλμενοι προς εμε απο Καισαρειας. Ειπε δε προς εμε το Πνευμα να υπαγω μετ' αυτων, μηδολως δισταζων. Ηλθον δε μετ' εμου και οι εξ ουτοι αδελφοι, και εισηλθομεν εις τον οικον του ανθρωπου, και απηγγειλε προς ημας πως ειδε τον αγγελον εν τω οικω αυτου, οτι εσταθη και ειπε προς αυτον· Αποστειλον ανθρωπους εις Ιοππην και προσκαλεσον τον Σιμωνα τον επονομαζομενον Πετρον, οστις θελει λαλησει προς σε λογους, δι' ων θελεις σωθη συ και πας ο οικον σου. Και ενω ηρχισα να λαλω, το Πνευμα το Αγιον επηλθεν επ' αυτους καθως και εφ' ημας κατ' αρχας. Τοτε ενεθυμηθην τον λογον του Κυριου, οτι ελεγεν· Ιωαννης μεν εβαπτισεν εν υδατι, σεις ομως θελετε βαπτισθη εν Πνευματι Αγιω.

Εαν λοιπον ο Θεος εδωκεν εις αυτους την ισην δωρεαν ως και εις ημας, διοτι επιστευσαν εις τον Κυριον Ιησουν Χριστον, εγω τις ημην ωστε να δυνηθω να εμποδισω τον Θεον; Ακουσαν δε ταυτα ησυχασαν και εδοξαζον τον Θεον, λεγοντες· Και εις τα εθνη λοιπον εδωκεν ο Θεος την μετανοιαν εις ζωην. Οι μεν λοιπον διασκορπισθεντες εκ του διωγμου του γενομενου δια τον Στεφανον, επερασαν εως Φοινικης και Κυπρου και Αντιοχειας, εις μηδενα κηρυττοντες τον λογον, ειμη μονον εις Ιουδαιους. Ησαν δε τινες εξ αυτων ανδρες Κυπριοι και Κυρηναιοι, οιτινες εισελθοντες εις Αντιοχειαν, ελαλουν προς τους Ελληνιστας, ευαγγελιζομενοι τον Κυριον Ιησουν. Και ητο χειρ Κυριου μετ' αυτων, και πολυ πληθος πιστευσαντες επεστρεψαν εις τον Κυριον. Ηκουσθη δε ο λογος περι αυτων εις τα ωτα της εκκλησιας της εν Ιεροσολυμοις, και εξαπεστειλαν τον Βαρναβαν, δια να περαση εως Αντιοχειας· οστις ελθων και ιδων την χαριν του Θεου, εχαρη και παρεκινει παντας να εμμενωσιν εις τον Κυριον, επειδη ητο ανηρ αγαθος και πληρης Πνευματος Αγιου και πιστεως· και προσετεθη εις τον Κυριον πληθος ικανον. Τοτε εξηλθεν εις Ταρσον ο Βαρναβας, δια να αναζητηση τον Σαυλον, και ευρων αυτον, εφερεν αυτον εις Αντιοχειαν. Και συνελθοντες εις την εκκλησιαν εν ολοκληρον ετος εδιδαξαν πληθος ικανον, και πρωτον εν Αντιοχεια ωνομασθησαν οι μαθηται Χριστιανοι.
Chapter 12

1Κατ' εκεινον δε τον καιρον επεχειρησεν Ηρωδης ο βασιλευς να κακοποιηση τινας απο της εκκλησιας. 2Εφονευσε δε δια μαχαιρας Ιακωβον τον αδελφον του Ιωαννου. 3Και ιδων οτι ητο αρεστον εις τους Ιουδαιους, προσθησε μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενον με δυο αλυσεις. 4Και ιδων οτι ητο αρεστον εις τους Ιουδαιους, προσθησε μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενον με δυο αλυσεις. 5Και ιδων οτι ητο αρεστον εις τους Ιουδαιους, προσθησε μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενον με δυο αλυσεις. 6Και ιδων οτι ητο αρεστον εις τους Ιουδαιους, προσθησε μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενον με δυο αλυσεις. 7Και ιδων οτι ητο αρεστον εις τους Ιουδαιους, προσθησε μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενον με δυο αλυσεις. 8Και ιδων οτι ητο αρεστον εις τους Ιουδαιους, προσθησε μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενον με δυο αλυσεις. 9Και ιδων οτι ητο αρεστον εις τους Ιουδαιους, προσθησε μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενον με δυο αλυσεις. 10Και ιδων οτι ητο αρεστον εις τους Ιουδαιους, προσθησε μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενον με δυο αλυσεις. 11Και ιδων οτι ητο αρεστον εις τους Ιουδαιους, προσθησε μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενον με δυο αλυσεις. 12Και ιδων οτι ητο αρεστον εις τους Ιουδαιους, προσθησε μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενον με δυο αλυσεις. 13Και ιδων οτι ητο αρεστον εις τους Ιουδαιους, προσθησε μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενον με δυο αλυσεις. 14Και ιδων οτι ητο αρεστον εις τους Ιουδαιους, προσθησε μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενον με δυο αλυσεις. 15Και ιδων οτι ητο αρεστον εις τους Ιουδαιους, προσθησε μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενον με δυο αλυσεις. 16Και ιδων οτι ητο αρεστον εις τους Ιουδαιους, προσθησε μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενον με δυο αλυσεις. 17Και ιδων οτι ητο αρεστον εις τους Ιουδαιους, προσθησε μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενον με δυο αλυσεις. 18Και ιδων οτι ητο αρεστον εις τους Ιουδαιους, προσθησε μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενον με δυο αλυσεις. 19Και ιδων οτι ητο αρεστον εις τους Ιουδαιους, προσθησε μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενον με δυο αλυσεις. 20Και ιδων οτι ητο αρεστον εις τους Ιουδαιους, προσθησε μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενον με δυο αλυσεις.
και ο Σαυλός υπεστρέφατεν εξ Ιερουσαλήμ αφ' ου εξεπλήρωσατε την διακονίαν αυτών, παραλαβόντες μεθ' εαυτών καί τον Ιωαννήν τον επονομασθέντα Μαρκόν.

Chapter 13

1 Ἡσαν δὲ εν Αντιοχείᾳ εν τῇ υπαρχούσῃ εκκλησίᾳ προφηταὶ τινες καὶ διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας καὶ Συμεών ὁ καλούμενος Νιγέρ, καὶ Λουκίας ο Κυρηναῖος, καὶ Μαναηὸς ὁ συνανατραφεῖς μετὰ τοῦ Ηρώδου τοῦ τετραρχοῦ, καὶ ο Σαυλὸς. 2 Καὶ εἰς κομμήνων εἰς τὸν Κυρίον καὶ ενήστευν, εἰπὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Αγίον· Χωρίσατε εἰς εμὲ τὸν Βαρνάβαν καὶ τὸν Σαυλὸν διὰ τὸ εργόν, εἰς τὸ σπουδαός σας προσέκαλεσα αὐτοὺς. 3 Τότε αἱροῦντο καὶ ἐπεθεσαν τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτοὺς, ἀπεστείλαν. 4 Οὕτωι λοιπῶν πεμφθεῖτε ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Αγίου, κατεβησαν εἰς τὴν Σελευκείαν καὶ εκεῖθεν ἀπεπλεύσαν εἰς τὴν Κυπρον, 5 καὶ εἰσελθοῦν εἰς τὴν Σαλαμίναν, ἐκήρυττον τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς τῶν Ἰουδαίων· ἔχον δὲ καὶ τὸν Ἰωαννήν υπηρετῆν. 6 Καὶ εἰτέρων ταῦτας τις αἱροῦντος τὸν Βαρνάβαν καὶ τὸν Σαυλὸν, ἰδοὺ δὲ ἐξελεφταρεῖν τὸν Σεργίον Σαμουήλ, ἄρρητον ὁ μαγὸς ἀνθυπάτους, ἐπιστέψατο τὸν Βαρνάβαν καὶ τὸν Σαυλὸν, εἴπεν· ἐξαρθοῦν δὲ εἰς αὐτοὺς Ἐλυμᾶς ὁ μαγὸς, ὁ ὁ ὁ ὁ, ὅ ὁ ὁ, ὁ ὁ ὁ, ὑπήκοος τοῦ κυρίου τοῦ Θεοῦ· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγου· ἐξαρθοῦσαν δὲ ἐπὶ τοῦ τοῦτοῦ τοῦ λόγος.

1224

Anonymous Greek Bible (Modern)
του Ιεσσαι, ανδρα κατα την καρδιαν μου, οστις θελει καμει παντα τα θεληματα μου. 23Απο του σπερματος τουτου ο Θεος κατα την καρδιαν μου, οστις θελει καμει παντα τα θεληματα μου. 24Απο του σπερματος τουτου ο Θεος κατα την επαγγελιαν αυτου ανεστησεν εις τον Ισραηλ σωτηρα τον Ιησουν, 25αφοι ο Ιωαννης προ της ελευσεως αυτου προεκηρυξε βαπτισμα μετανοιας εις παντα τον λαον του Ισραηλ. 26Ανδρες αδελφοι, υιοι του γενους του Αβρααμ και οι εν υμιν φοβουμεν τον Θεον, προς εσας απεσταλη ο λογος της σωτηριας ταυτης. 27Διοτι οι κατοικουντες εν Ιερουσαλημ και οι αρχοντες αυτων, μη γνωρισαντες τουτον μηδε τας ρησεις των προφητων, τας αναγινωσκομενας κατα παν σαββατον, επληρωσαν αυτας κριναντες τουτον, 28και μη ευροντες μηδεμιαν αιτιαν θανατου, εζητησαν παρα του Πιλατου να θανατωθη. 29Αφου δε ετελειωσαν παντα τα περι αυτου γεγραμμενα, καταβιβασαντες αυτον απο του ξυλου εθεσαν εις μνημειον. 30Ο Θεος ομως ανεστησεν αυτον εκ νεκρων· 31οστις εφανη επι πολλας ημερας εις τους μετ' αυτου αναβαντας απο της Γαλιλαιας εις Ιερουσαλημ, οιτινες ειναι μαρτυρες αυτου προς τον λαον. 32Και ημεις ευαγγελιζομεθα προς εσας την γενομενην εις τους πατερας επαγγελιαν, 33οτι ταυτην ο Θεος εξεπληρωσεν εις ημας τα τεκνα αυτων, αναστησας τον Ιησουν, ως ειναι γεγραμμενον και εν τω ψαλμω τω δευτερω· Υιος μου εισαι συ, εγω σημερον σε εγεννησα. 34Οτι δε ανεστησεν αυτον εκ νεκρων, μη μελλοντα πλεον να υποστρεψη εις την διαφθοραν, λεγει ουτως, οτι θελω σας δωσει τα ελεη του Δαβιδ τα πιστα. 35Δια τουτο και εν αλλω ψαλμω λεγει· Δεν θελεις αφησει τον οσιον σου να ιδη διαφθοραν. 36Διοτι ο μεν Δαβιδ, αφου υπηρετησε την βουλην του Θεου εν τη γενεα αυτου, εκοιμηθη και προσετεθη εις τους πατερας αυτου και ειδε διαφθοραν· 37εκεινος ομως, τον οποιον ο Θεος ανεστησε, δεν ειδε διαφθοραν. 38Εστω λοιπον γνωστον εις εσας, ανδρες αδελφοι, οτι δια τουτου κηρυττεται προς εσας αφεσις αμαρτιων. 39Και απο παντων, αφ' οσων δεν ηδυνηθητε δια του νομου του Μωυσεως να δικαιωθητε, δια τουτου πας ο πιστευων δικαιουται.
επισήμους γυναικές καὶ τους πρώτους της πόλεως καὶ διηγειραν διώγμον κατὰ τοῦ Παύλου καὶ τοῦ Βαρναβᾶ, καὶ εξεβάλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ορίων αὐτῶν. Ἐκεῖνοι δὲ εκτιναξαν τοὺς ποδοὺς αὐτῶν εἰς τὸ Ἰκόνιον. Καὶ οἱ μαθηταὶ επληροῦντο χάρας καὶ Πνεύματος Ἁγίου.

Chapter 14

1 ἐν δὲ τῷ Ἰκόνιῳ εἰσελθοντες ὁμοί εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων, εἶλαλησαν οὖς ὡς ἐπίστευεν πολὺ πλήθος Ἰουδαίων καὶ Ἑλλήνων. ὁσοὶ δὲ Ἰουδαίοι δὲν επειθοντο παρωξυναν καὶ διεστρέφαν τὰς κολοσσας τῶν ποδῶν αὐτῶν εἰς τὸν Κύριον, οὕτως ἔπεισεν πολὺ πλῆθος Ἰουδαίων καὶ Ἑλλήνων. ὁσοὶ δὲ Ἰουδαίοι δὲν επειθοντο παρωξυναν καὶ διεστρέφαν τὰς κολοσσας τῶν ποδῶν αὐτῶν εἰς τὸν Κύριον, ὡς τὸ πλῆθος τῆς πόλεως, καὶ οἱ μὲν ἦσαν μετὰ τῶν Ἰουδαίων, οἱ δὲ μετὰ τῶν ἀποστόλων. Καὶ ὅτε ὄρμησαν οἱ Ἑλληνες καὶ οἱ Ἰουδαίοι μετὰ τῶν αρχοντῶν αὐτῶν εἰς τὸ ναῦρος καὶ να λιθοβολήσωσιν αὐτοὺς, εἰκεν εκχυσάντων τὸ πλῆθος τῆς πόλεως, καὶ τοὺς μαθητὰς ἔθεσαν καὶ ἔγαγαν εἰς τὸν Ικόνιον. Καὶ οἱ μαθηται εὐφυείαν πληροῦντο καὶ Πνεύματος Ἁγίου.

2 Ὅσοι δὲ Ἰουδαίοι δὲν επειθοντο παρωξυναν καὶ διεστρέψαν τὰς ψυχὰς τῶν ἑθνῶν κατὰ τῶν αδελφῶν. Ικανοί λοιποί καὶ χρόνοι διετρίψαν ταῦτα νεοῖος καὶ περι τοῦ Κυρίου, ὡς τὸν Κυρίον ἔμαρτυρεν εἰς τὸν λόγον τῆς χάριτος αὐτοῦ, καὶ ἐδίδετο νὰ γίνωσκον σημεῖα καὶ τερατα διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν, ὡς το πλῆθος τῆς πόλεως, καὶ οἱ μὲν ἦσαν μετὰ τῶν Ἰουδαίων, οἱ δὲ μετὰ τῶν ἀποστόλων. Καὶ ὅτε ὄρμησαν οἱ Ἑλληνες καὶ οἱ Ἰουδαίοι μετὰ τῶν αρχοντῶν αὐτῶν εἰς τὸ ναῦρος καὶ να λιθοβολήσωσιν αὐτοὺς, εἰκεν εκχυσάντων τὸ ευαγγελίον. Ἐν δὲ τοῖς Λυστροῖς ἐκαθήτο αὐτοὶ τοῦς κονιορτοὺς ποδῶν αὐτῶν, χωλοὺς ὑπάρχον ὡς κατὰ τὸν χαρακτῆρα αὐτῶν, ὡς ἢ ἥταν ἐν τοῖς ἔθνοις καὶ τοῖς Ἰουδαίοις, ὡς ἔγαγαν εἰς τὴν Λυκαονίαν Λυστρας καὶ Δερβῆν καὶ τὰ περιχώρα, καὶ ἐκεῖ εἰκεν ἐκχυσάντων τὸ ευαγγελίον. Ἐν δὲ τοῖς Λυστροῖς ἐκαθήτο αὐτοὶ τοῦς κονιορτοὺς ποδῶν αὐτῶν, χωλοὺς ὑπάρχον ὡς κατὰ τὸν χαρακτῆρα αὐτῶν, ὡς ἢ ἥταν ἐν τοῖς ἔθνοις καὶ τοῖς Ἰουδαίοις, ἐκεῖ εἰκεν ἐκχυσάντων τὸ ευαγγελίον. Ἐν δὲ τοῖς Λυστροῖς ἐκαθήτο αὐτοὶ τοῦς κονιορτοὺς ποδῶν αὐτῶν, χωλοὺς ὑπάρχον ὡς κατὰ τὸν χαρακτῆρα αὐτῶν, ὡς ἢ ἥταν ἐν τοῖς ἔθνοις καὶ τοῖς Ἰουδαίοις, ἐκεῖ εἰκεν ἐκχυσάντων τὸ ευαγγελίον. Ἐν δὲ τοῖς Λυστροῖς ἐκαθήτο αὐτοὶ τοῦς κονιορτοὺς ποδῶν αὐτῶν, χωλοὺς ὑπάρχον ὡς κατὰ τὸν χαρακτῆρα αὐτῶν, ὡς ἢ ἥταν ἐν τοῖς ἔθνοις καὶ τοῖς Ἰουδαίοις, ἐκεῖ εἰκεν ἐκχυσάντων τὸ ευαγγελίον.
πολλών θλιψεών πρέπει να εισελθόμεν εις την βασιλείαν του Θεοῦ. 23 Καὶ αὖθις ἐξειροτονήσαν εἰς αὐτοὺς πρεσβυτέρους κατὰ πᾶσαν εκκλησίαν, προσευχὴσθεντες μὲ νήστειας, ἀφιερώσαν αὐτοὺς εἰς τὸν Κυρίον, εἰς τὸν οποίον εἰχόν πίστευσεν. 24 Καὶ διελθοντες τὴν Πισιδίαν ἠλθον εἰς Παμφυλίαν, 25 καὶ ἠκρωζάντες τὸν λόγον ἐν Περγή, κατεβήσαντες εἰς Ατταλείαν, 26 καὶ εκείθεν απεπλεύσαν εἰς Αντιοχείαν, οἷς ἦσαν παραδεδομένοι εἰς τὴν χαρίν του Θεοῦ διὰ τὸ εργὸν, τὸ οποίον ἔζετελέσαν. 27 Ἐλθόντες δὲ καὶ συναχάντες τὴν εκκλησίαν, ανηγγέλαν οἷς εκαμὲν ὁ Θεὸς δὶ αὐτῶν, καὶ οἱ ἤνοιξεν εἰς τὰ εθνῆ θύραν πίστεως. 28 Καὶ διετριβὸν εἰκῇ οὖν οἶλον καίριον μετὰ τῶν μαθητῶν.

Chapter 15

1 Καὶ τινὲς κατελθόντες ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας ἐδιδάσκον τοὺς αδελφοὺς, ὅτι εἰς τὸν κατα τὸν Μωυσῆ οὐκ ἔθετε οὐδὲν ἐπὶ τὸν εὐαγγελίζεται ὁ Κυρίος, ἀλλὰ ἐπὶ τὴν καρδίαν τῶν ἀνθρώπων. 2 Καὶ ἐν τῷ Πανταρραθανείῳ καὶ ἐν τῇ Περγή ἠκρωζάντες τὸν λόγον, καὶ ἐπεθύμησαν τὸν νομὸν τοῦ Μωυσῆ καὶ τοῦ Δαβίδ ἐπετρέψαν, ὁ πρὸς τοῦ ποιῆσαι τὸν νόμον τοῦ Μωυσῆ καὶ τὸν δικαίωμα τοῦ Κυρίου ἀναθησάνμενος. 3 ἐν τῷ κατα τῷ Πανταρραθανείῳ, καὶ ἐν τῷ Περγή, καὶ ἐπεθύμησαν τὸν νομὸν τοῦ Δαβίδ καὶ τὸν νομὸν τοῦ Κυρίου ἀναθησάνμενος. 4 Καὶ ἐπεθύμησαν τὸν νομὸν τοῦ Δαβίδ καὶ τὸν νομὸν τοῦ Κυρίου ἀναθησάνμενος. 5 ἐν τῷ κατα τῷ Πανταρραθανείῳ, καὶ ἐν τῷ Περγή, καὶ ἐπεθύμησαν τὸν νομὸν τοῦ Δαβίδ καὶ τὸν νομὸν τοῦ Κυρίου ἀναθησάνμενος. 6 Καὶ ἐπεθύμησαν τὸν νομὸν τοῦ Δαβίδ καὶ τὸν νομὸν τοῦ Κυρίου ἀναθησάνμενος. 7 Καὶ ἐπεθύμησαν τὸν νομὸν τοῦ Δαβίδ καὶ τὸν νομὸν τοῦ Κυρίου ἀναθησάνμενος. 8 ἐν τῷ κατα τῷ Πανταρραθανείῳ, καὶ ἐν τῷ Περγή, καὶ ἐπεθύμησαν τὸν νομὸν τοῦ Δαβίδ καὶ τὸν νομὸν τοῦ Κυρίου ἀναθησάνμενος. 9 Καὶ ἐπεθύμησαν τὸν νομὸν τοῦ Δαβίδ καὶ τὸν νομὸν τοῦ Κυρίου ἀναθησάνμενος. 10 ἐν τῷ κατα τῷ Πανταρραθανείῳ, καὶ ἐν τῷ Περγή, καὶ ἐπεθύμησαν τὸν νομὸν τοῦ Δαβίδ καὶ τὸν νομὸν τοῦ Κυρίου ἀναθησάνμενος. 11 ἐν τῷ κατα τῷ Πανταρραθανείῳ, καὶ ἐν τῷ Περγή, καὶ ἐπεθύμησαν τὸν νομὸν τοῦ Δαβίδ καὶ τὸν νομὸν τοῦ Κυρίου ἀναθησάνμενος. 12 ἐν τῷ κατα τῷ Πανταρραθανείῳ, καὶ ἐν τῷ Περγή, καὶ ἐπεθύμησαν τὸν νομὸν τοῦ Δαβίδ καὶ τὸν νομὸν τοῦ Κυρίου ἀναθησάνμενος. 13 Καὶ ἐπεθύμησαν τὸν νομὸν τοῦ Δαβίδ καὶ τὸν νομὸν τοῦ Κυρίου ἀναθησάνμενος. 14 Καὶ ἐπεθύμησαν τὸν νομὸν τοῦ Δαβίδ καὶ τὸν νομὸν τοῦ Κυρίου ἀναθησάνμενος. 15 Καὶ ἐπεθύμησαν τὸν νομὸν τοῦ Δαβίδ καὶ τὸν νομὸν τοῦ Κυρίου ἀναθησάνμενος. 16 Καὶ ἐπεθύμησαν τὸν νομὸν τοῦ Δαβίδ καὶ τὸν νομὸν τοῦ Κυρίου ἀναθησάνμενος. 17 Καὶ ἐπεθύμησαν τὸν νομὸν τοῦ Δαβίδ καὶ τὸν νομὸν τοῦ Κυρίου ἀναθησάνμενος. 18 Καὶ ἐπεθύμησαν τὸν νομὸν τοῦ Δαβίδ καὶ τὸν νομὸν τοῦ Κυρίου ἀναθησάνμενος.
γνωστα εις τον Θεον παντα τα εργα αυτου. 19 Θεν εγω κρινω να μη παρενοχλωμεν τους απο των εθνων επιστρεφοντας εις τον Θεον, αλλα να γραφωμεν προς αυτους να απεχωσιν απο των μιασματων των ειδωλων και απο της πορνειας και του πνικτου και του αιματος. 21 Διοτι ο Μωυσης απο γενεας αρχαιας εχει εν παση πολει τους κηρυττοντας αυτον εν ταις συναγωγαις, αναγινωσκομενος κατα παν σαββατον. 22 Τοτε εφανε ευλογον εις τους αποστολους και εις τους πρεσβυτερους μεθ' ολης της εκκλησιας να εκλεξωσιν ανδρας και να πεμψωσιν εις Αντιοχειαν μετα του Παυλου και Βαρναβα, ιουδαν τον επονομαζομενον Βαρσαβαν και Σιλαν, ανδρας προεστωτας μεταξυ των αδελφων, και εγραψαν δια χειρος αυτων ταυτα· οι αποστολοι και οι πρεσβυτεροι και οι αδελφοι προς τους εξ εθνων αδελφους τους κατα την Αντιοχειαν και Συριαν και Κιλικιαν, χαιρειν. 25 επειδη ηκουσαμεν οτι τινες εξ ημων εξελθοντες σας εταραξαν με λογους και διαστρεφουσι τας ψυχας σας, λεγοντες να περιτεμνησθε και να φυλαττητε τον νομον, εις τους οποιους ημεις δεν παρηγγειλαμεν τουτο, εφανη ευλογον εις ημας, συνελθοντας ομοθυμαδον, να εκλεξωμεν ανδρας και να πεμψωμεν προς εσας μετα των αγαπητων ημων Βαρναβα και Παυλου, και ανθρωπων οιτινες παρεδωκαν τας ψυχας αυτων υπερ του ονοματος του Κυριου ημων Ιησου Χριστου. 27 Απεστειλαμεν λοιπον τον ιουδαν και τον σιλαν δια να σας απαγγειλωσιν και αυτοι δια στοματος τα αυτα. 28 Διοτι εφανη ευλογον εις το Αγιον Πνευμα και εις ημας να μη επιβαλλοντες απο των οποιων φυλαττοντες εαυτους θελετε πραξει καλως. Ερρωσθε.
Κατηντησε δε εις Δερβην και Λυστραν. Και ιδου, ητο εκει μαθητης τις ονοματι Τιμοθεος, υιος γυναικος τινος Ιουδαιας πιστης, πατρος δε Ελληνος. Οστις ειχε καλην μαρτυριαν υπο των εν Λυστροις και Ικονιω αδελφων. Τουτον ηθελησεν ο Παυλος να εξελθη μεθ’ εαυτου, και λαβων αυτον περιετεμε δια τους Ιουδαιους τους οντας εν τοις τοποις εκεινοις· επειδη εγνωριζον παντες τον πατερα αυτου οτι ητο Ελλην.

Τουτον ηθελησεν ο Παυλος να εξελθη μεθ’ εαυτου, και λαβων αυτον περιετεμε δια τους Ιουδαιους τους οντας εν τοις τοποις εκεινοις· επειδη εγνωριζον παντες τον πατερα αυτου οτι ητο Ελλην. Ως δε διηρχοντο τας πολεις, παρεδιδον εις αυτους διαταγας να φυλαττωσι τα δογματα τα εγκεκριμενα υπο των αποστολων και των πρεσβυτερων των εν Ιερουσαλημ. Αι μεν λοιπον εκκλησιαι εστερεουντο εις την πιστιν και ηυξανοντο τον αριθμον καθ’ ημεραν.

Διελθοντες δε την Φρυγιαν και την γην της Γαλατιας, επειδη εμποδισθησαν υπο του Αγιου Πνευματος να κηρυξωσι τον λογον εν τη Ασια, ηλθον κατα την Μυσιαν και εδοκιμαζον να υπαγωσι προς την Βιθυνιαν· πλην δεν αφηκεν αυτους το Πνευμα. Περασαντες δε την Μυσιαν κατεβησαν εις Τρωαδα.

Και οραμα εφανη δια νυκτος εις τον Παυλον. Ανηρ τις Μακεδων ιστατο, παρακαλων αυτον και λεγων· Διαβα εις Μακεδονιαν και βοηθησον ημας. Και ως ειδε το οραμα, ευθυς εζητησαμεν να υπαγωμεν εις την Μακεδονιαν, συμπεραινοντες οτι ο Κυριος προσκαλει ημας, δια να κηρυξωμεν το ευαγγελιον προς αυτους.

Αφου δε εβαπτισθη αυτη και ο οικος αυτης, παρεκαλεσε λεγουσα· Εαν με εκρινατε οτι ειμαι πιστη εις τον Κυριον, εισελθετε εις τον οικον μου και μεινατε· και μας εβιασεν.

Και οι κυριοι αυτης οτι εξηλθεν η ελπις του κερδους αυτων, πιασαντες τον Παυλον και τον Σιλαν, εσυραν εις την αγοραν προς τους αρχοντας, και φεροντες αυτους προς τους στρατηγους, ειπον· Ουτοι οι ανθρωποι εκταραττουσι την πολιν ημων, Ιουδαιοι οντες, και διδασκουσι εθιμα, τα οποια δεν ειναι εις ημας συγκεχωρημενον να παραδεχωμεθα μηδε να πραττωμεν, Ρωμαιοι οντες. Και συνεφωρμησεν ο οχλος κατ’ αυτων. Και οι στρατηγοι διασχισαντες αυτων τα ιματια, προσεταττον να ραβδιζωσιν αυτους, και αφου εδωκαν εις αυτους πολλους ραβδισμους, εβαλον εις φυλακην, παραγγειλαντες τον δεσμοφυλακα να φυλαττη αυτους ασφαλως· Και εξαιφνης εγεινε σεισμος μεγας, ωστε εσαλευθησαν τα θεμελια του δεσμωτηριου.
και παρευθυς ἦν οἰκήθησαν πᾶσαι αἱ θύρας καὶ ελύθησαν πάντων τὰ δεσμα. 27 Εξυπνήσας δὲ οἱ δεσμοφυλάξεις καὶ ἵδων ἀνεωγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, εσυρε μαχαίραν καὶ εμελλε νὰ θανατώσῃ εαυτόν, νομίζων ὅτι ἐφυγον οἱ δεσμοὶ. 28 Πλὴν ο Παῦλος εκράξε μετὰ φωνῆς μεγαλῆς, λεγόντων· Μὴ πραξὴς μηδὲν κακὸν εἰς σεαυτόν· διὸς τοῦτον θανατῶσῃ καὶ εὐφράνην πανοίκι πιστεύσας εἰς τὸ Θεόν. 29 Αφοῦ δὲ εγείνεν ἡμέρα, ἐστήλαν οἱ στρατηγοὶ τους ῥαβδουχοὺς, λεγόντες· Απολύσον τοὺς ἀνθρώπους εκεῖνοὺς. 30 Καὶ δεσμοφυλάξ εἰπε· Κυρίοι, τι πρέπει να καμω διὰ νὰ σωθῶς; 31 Οἱ δὲ εἶπον· Πιστεῦσον εἰς τὸν Κυρίον Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ θελεῖς σωθῆ, σὺ καὶ οἶκος σου. 32 Καὶ ελάλησαν πρὸς αὐτὸν τὸν λόγον τοῦ Κυρίου καὶ πρὸς πᾶντας τοὺς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 33 Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς εἰς τὴν ωράν τῆς νύκτος, ἐλούσε τὰς πλῆγμας αὐτῶν καὶ ἐβαπτίσθη εὐθὺς αὐτὸς καὶ πᾶντες οἱ αὐτῶν, καὶ ἀναβιβάσας αὐτοὺς εἰς τὸν οἰκὸν αὐτοῦ παρηκόμηκε τραπέζαν, καὶ εὐφράνθη πανοίκι πιστεύσας εἰς τὸ Θεόν. 34 Αφοῦ δὲ εγείνεν ἡμέρα, ἐσπέσαν τοὺς αὐτοὺς ἐν τῇ ωρᾷ τῆς θεοφανείας τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐλέητης καὶ ἀδιαπόσπαστος ἐπεδειράτης, καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 35 Καὶ πρὸς τοὺς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, ἐλήφθη πανοίκι πιστεύσας εἰς τὸ Θεόν. 36 Απολύσαν δὲ τοὺς στρατηγοὺς τοὺς ῥαβδουχοὺς, λεγόντας· Απολύσον τοὺς ἀνθρώπους εκεῖνοὺς. 37 Αφοῦ δὲ ἔδειραν αὐτοὺς δημόσια, παραδόθηκαν αὐτοῖς οἱ στρατηγοὶ, λεγόντας· Απολύσον τοὺς ἀνθρώπους αὐτῶν· τὴν ωρὰν τὴν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐλαλήσατο πρὸς αὐτοὺς τὸν λόγον τοῦ Κυρίου καὶ πρὸς πᾶντας τοὺς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 38 Αυτῶν δὲ οἱ στρατηγοὶ ἐλιπώντος τῆς νύκτος, ἐξελθοντες ἐκ τῆς φυλακῆς, εὑρέθησαν αὐτοὺς σουρωσμένους. 39 Εἰρήνη ἐν ὑμῖν καὶ πρὸς πᾶντας τὰς ἡμέρας.
οιτινες ελθοντες υπηγον εις την συναγωγην των Ιουδαιων. 11Ουτοι δε ησαν ευγενεστεροι παρα τους εν Θεσσαλονικη, καθοτι εδεχθησαν τον λογον μετα πασης προθυμιας, εξεταζοντες καθ' ημεραν τας γραφας αν ουτως εχουσι ταυτα. 12Πολλοι μεν λοιπον εξ αυτων επιπεδουσαν, και εκ των επισημων Ελληνιδων γυναικων και εκ των ανδρων ουκ ολιγοι. 13Ως δε εμαθουν οι απο της Θεσσαλονικης Ιουδαιοι οτι κατα εν Θεσσαλονικην ο διοικητης επιρροησαν, και εκ των ανδρων και γυναικων εμαθωσαν. 14Και ητο τοτε οι αδελφοι εξεταζοντες καθ' ημεραν τας γραφας αν ουτως εχωσι ταυτα. 15Πολλοι μεν λοιπον εξ αυτων επιστευσαν, και εκ των επισημων Ελληνιδων γυναικων και εκ των ανδρων ουκ ολιγοι. 16Ως δε εμαθον οι απο της Θεσσαλονικης Ιουδαιοι οτι και εν τη Βεροια εκηρυχθη υπο του Παυλου ο λογος του Θεου, ηλθον και εκει και εταραττον τους οχλους. 17Και ευθυς τοτε οι αδελφοι εξαπεστειλαν τον Παυλον να επιπεδωση εως εις την Θεσσαλονικην, και εκει ο Σιλας δε και ο Τιμοθεος εμειναν εκει. 18Παντες δε οι συνοδευοντες τον Παυλον εφεραν αυτον εως Αθηνων, και αφου ελαβον παραγγελιαν προς τον Σιλαν και Τιμοθεον να ελθωσι προς αυτον οσον ταχιστα, ανεχωρησαν. 19Ενω δε περιεμενεν αυτους ο Παυλος εν ταις Αθηναις, το πνευμα αυτου παρωξυνετο εν αυτω, επειδη εβλεπε την πολιν γεμουσαν ειδωλων. 20Διελεγετο λοιπον εν τη συναγωγη μετα των Ιουδαιων και μετα των θεοσεβων και εν τη αγορα καθ' εκαστην ημεραν μετα των τυχοντων. 21Τινες δε των Επικουριων και των Στοικων φιλοσοφων συνηρχοντο εις λογους μετ' αυτου, και οι μεν ελεγον· Τι θελει ταχα ο σπερμολογος ουτος να ειπη; οι δε· Ξενων θεων κηρυξ φαινεται οτι ειναι· διοτι εκηρυττε προς αυτους τον Ιησουν και την αναστασιν. 22Και πισαιντες αυτον εφεραν εις τον Αρειον Παγον, λεγοντες· Δυναμεθα να μαθωμεν τις αυτη η νεα διδαχη, ητις κηρυττεται υπο σου; 23Παντες δε οι Αθηναιοι και οι επιδημουντες ξενοι εις ουδεν αλλο ηυκαιρουν παρα εις το να λεγωσι και να ακουωσι τι νεωτερον. 24Σταθεις δε ο Παυλος εν μεσω του Αρειου Παγου, ειπεν· Ανδρες Αθηναιοι, κατα παντα σας βλεπω εις ακρον θεολατρας. 25Διοτι ενω διηρχομην και ανεθεωρουν τα σεβασματα σας, ευρον και βωμον, εις τον οποιον ειναι επιγεγραμμενον, Αγνωστω Θεω. Εκεινον λοιπον, τον οποιον αγνοουντες λατρευετε, τουτον εγω κηρυττω προς εσας. 26Ο Θεος, οστις εκαμε τον κοσμον και παντα τα εν αυτω, ουτος Κυριος ων του ουρανου και της γης, δεν κατοικει εν χειροποιητοις ναοις, ουδε λατρευεται υπο χειρων ανθρωπων ως εχων χρυσον η αργυρον η λιθον, κεχαραγμενα δια τεχνης και επινοιας ανθρωπου. 27Και τας καιρους λοιπον της αγνοιας παραβλεψας ο Θεος, των οποιων επιγεγραμμενον, Αγνωστω Θεω. Εκεινον λοιπον, τον οποιον αγνουντες λατρευετε, τουτον εγω κηρυττω προς εσας. 28Ο Θεος, οστις εκαμε τον κοσμον και παντα τα εν αυτω, ουτος Κυριος ων του ουρανου και της γης, δεν κατοικει εν χειροποιητοις ναοις, ουδε λατρευεται υπο χειρων ανθρωπων ως εχων χρυσον η αργυρον η λιθον, κεχαραγμενα δια τεχνης και επινοιας ανθρωπου. 29Τους καιρους λοιπον της αγνοιας παραβλεψας ο Θεος, τωρα παραγγελλει εις παντας ανθρωπους να μετανοωσι, διοτι προσδιωρισεν ημεραν εν η μελλει να κρινη την οικουμενην εν δικαιοσυνη, δια ανδρος τον οποιον διωρισε, και εδωκεν εις παντας βεβαιωσιν περι τουτου, αναστησας αυτον εκ νεκρων. 30Ακουσαντες δε αναστασιν νεκρων, οι μεν εχλευαζον, οι δε ειπον· Περι τουτου θελομεν σε ακουσει παλιν. 31Και ουτως ο Παυλος εξηλθεν εκ μεσου αυτων. 32Τινες δε ανδρες προσεκολληθησαν εις αυτον και επιστευσαν, μεταξυ των οποιων ητο και Διονυσιος ο Αρεοπαγιτης και γυνη τις ονοματι Δαμαρις και αλλοι μετ' αυτων.
Chapter 18

1 Μετὰ δὲ ταῦτα ἀναχωρῆσας ὁ Παύλος ἐκ τῶν Ἀθηνῶν, ἦλθεν εἰς Κορινθόν· 2 καὶ εὐρὼν τίνα Ἰουδαίον ονόματι Ακυλᾶν, γεγεννημένον εἰς Πόντῳ, καὶ εὐρὼν τινὰ Ἰουδαίον ονόματι Λυκίαν, γεγεννημένον εἰς Πάτρας, καὶ Πρισκῆλλαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, διότι οἱ Κλαυδίοι εἰχέν διατάξει οἱ Ιουδαίοι ἐκ τῆς Ρωμῆς, προσήλθεν πρὸς αὐτούς. 3 καὶ επειδὴ ὁ Ματθαῖος ἤπιον, ἀπεφύγετο αὐτοῖς καὶ εἰργάζετο· 4 διότι ἤσαν σκηνοποιοὶ τὴν τέχνην. 5 Διελεγέτο δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν κατὰ πάντα τῶν Οίκων. 6 Οτὲ δὲ κατεβῆνεν απὸ τῆς Μακεδονίας οὖς ὁ Παύλος καὶ ὁ Τιμόθεος, ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν τινος ονόματι Ἰουστοῦ, ὁ ὁποῖος ἦσαν αὐτῷ πρὸς τοὺς Ιουδαίους. 7 Καὶ μετὰ τοῦτο εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν τινος ονόματι Ἰουστοῦ, ὁ ὁποῖος ἦσαν αὐτῷ πρὸς τὴν οἰκίαν. 8 Κρίσπος δὲ ο ἀρχισυναγωγὸς ἐπιστεύσετο εἰς τὸν Κυρίον μεθ' ὅλου τοῦ οίκου αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθιών ἀκούοντες εἰπον· 9 καὶ μεταβὰς εκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν τινος ονόματι Ἰουστοῦ, ὁ ὁποῖος ἦσαν αὐτῷ πρὸς τὴν οἰκίαν. 10 Καὶ συνεσφίγγετο κατὰ τὸ πνεῦμα διαμαρτυρομένος πρὸς τοὺς Ιουδαίους· 11 διὸτι εἰς τὴν θησαυρον, ἐφεραν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, λεγοντες· 12 διὸτι εἰς τὸν Κυρίον μεθ' ὅλον τοῦ οίκου αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθιών ἀκούοντες εἰπον· 13 καὶ ἦσαν ὁμοθύμαδον κατὰ τὸν Παύλον καὶ ἐφεραν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, λεγοντες· 14 καὶ ἦσαν ὁμοθύμαδον κατὰ τὸν Παύλον καὶ ἐφεραν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, λεγοντες· 15 καὶ ἦσαν ὁμοθύμαδον κατὰ τὸν Παύλον καὶ ἐφεραν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, λεγοντες· 16 καὶ ἦσαν ὁμοθύμαδον κατὰ τὸν Παύλον καὶ ἐφεραν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, λεγοντες· 17 καὶ ἦσαν ὁμοθύμαδον κατὰ τὸν Παύλον καὶ ἐφεραν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, λεγοντες· 18 καὶ ἦσαν ὁμοθύμαδον κατὰ τὸν Παύλον καὶ ἐφεραν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, λεγοντες· 19 καὶ ἦσαν ὁμοθύμαδον κατὰ τὸν Παύλον καὶ ἐφεραν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, λεγοντες· 20 καὶ ἦσαν ὁμοθύμαδον κατὰ τὸν Παύλον καὶ ἐφεραν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, λεγοντες· 21 καὶ ἦσαν ὁμοθύμαδον κατὰ τὸν Παύλον καὶ ἐφεραν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, λεγοντες· 22 καὶ ἦσαν ὁμοθύμαδον κατὰ τὸν Παύλον καὶ ἐφεραν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, λεγοντες· 23 καὶ ἦσαν ὁμοθύμαδον κατὰ τὸν Παύλον καὶ ἐφεραν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, λεγοντες· 24 καὶ ἦσαν ὁμοθύμαδον κατὰ τὸν Παύλον καὶ ἐφεραν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, λεγοντες· 25 καὶ ἦσαν ὁμοθύμαδον κατὰ τὸν Παύλον καὶ ἐφεραν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, λεγοντες· 26 καὶ ἦσαν ὁμοθύμαδον κατὰ τὸν Παύλον καὶ ἐφεραν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, λεγοντες· 27 καὶ ἦσαν ὁμοθύμαδον κατὰ τὸν Παύλον καὶ ἐφεραν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, λεγοντες· 28 καὶ ἦσαν ὁμοθύμαδον κατὰ τὸν Παύλον καὶ ἐφεραν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, λεγοντες.
παρρησιας εν τη συναγωγη. Ακουσαντες δε αυτον ο Ακυλας και Πρισκιλλα, παρελαβον αυτον και εξεθεσαν εις αυτον ακριβεστερα την οδον του Θεου. 27 Επειδη δε ηθελε να περαση εις την Αχαιαν, οι αδελφοι εγραψαν προς τους μαθητας, προτρεποντες να δεχθωσιν αυτον οστις ελθουν, ωφελησε πολυ τους πιστευοντων δια της χαριτος· 28 διοτι εντονως εξηλεγε τους Ιουδαιους, δημοσια αποδεικνυν δια των γραφων οτι ο Ιησους ειναι ο Χριστος.

Chapter 19

1 Ενω δε ο Απολλως ητο εν Κορινθω, ο Παυλος αφου επερασε τα ανωτερικα μερη ηλθεν εις Εφεσον· και ευρων τινας μαθητας,

2 ειπε προς αυτους· Ελαβετε Πνευμα Αγιον αφου επιστευσατε; οι δε ειπον προς αυτον· Αλλ' ουδε αν υπαρχη Πνευμα Αγιον ηκουσαμεν.

3 Και ειπε προς αυτους· Εις τι λοιπον εβαπτισθητε; Οι δε ειπον· Εις το βαπτισμα του Ιωαννου.

4 Και ειπεν ο Παυλος· Ο Ιωαννης μεν εβαπτισε βαπτισμα μετανοιας, λεγων προς τον λαον να πιστευσωσιν εις τον ερχομενον μετ' αυτον, τουτεστιν εις τον Χριστον Ιησουν.

5 Ακουσαντες δε εβαπτισθησαν εις το ονομα του Κυριου Ιησου.

6 Και αφου ο Παυλος επεθηκεν επ' αυτων τας χειρας, ηλθε το Πνευμα το Αγιον επ' αυτους, και ελαλουν γλωσσας και προεφητευον.

7 Ησαν δε παντες ουτοι ανδρες εως δωδεκα.

8 Και εισελθων εις την συναγωγην ελαλει μετα παρρησιας, διαλεγομενος τρεις μηνας και πειθων εις τα περι της βασιλειας του Θεου.

9 Επειδη ομως τινες εσκληρυνοντο και δεν επειθοντο, κακολογουντες την οδον του Κυριου ενωπιον του πληθους, απομακρυνθεις απ' αυτων, απεχωρισε τους μαθητας, διαλεγομενος καθ' ημεραν εν τω σχολειω τινος, οστις ελεγετο Τυραννος.

10 Εγεινε δε τουτο επι δυο ετη, ωστε παντες οι κατοικουντες την Ασιαν ηκουσαν τον λογον του Κυριου Ιησου, Ιουδαιοι τε και Ελληνες.

11 Και ο Θεος εκαμνε δια των χειρων του Παυλου θαυματα μεγαλα,

12 ουτω κραταιως ηυξανε και ισχυεν ο λογος του Κυριου.

13 Και πολλοι των πιστευσαντων ηρχοντο εξομολογουμενοι και φανερονοντες τας πραξεις αυτων.
Ιερουσαλήμ, εἶπον οτι αφοῦ υπαγω εκεῖ, πρέπει να ἴδω καὶ τὴν Ρωμήν. 22 Καὶ ἀποστείλας εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν υπηρετοῦντων αὐτοῦ, Τιμοθεον καὶ Εραστον, αὐτὸς εμείνε καὶ τίνα εν τῇ Ασίᾳ. 23 Καὶ αποστειλας εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν υπηρετοῦντων αὐτοῦ, Τιμοθεον καὶ Εραστον, αὐτὸς εμείνε καὶ τίνα εν τῇ Ασίᾳ. 24 Διὸ τις ἀργυροκόπος τῆς ονοματι Δημητριος, κατασκευαζόντας ναὸν Αρτεμιδος, επροξενεῖ εἰς τοὺς τεχνίτας πολλὸν κέρδος· 25 τοὺς ὁποίους συναθροίσας καὶ τοὺς ἐργαζόμενους τὰ τοιαῦτα, εἶπεν· Ανδρεὶς, ἔξευρετε ὅτι ἐκ τῆς εργασίας προερχεται ἡ εὐπορία ἡμῶν, 26 καὶ θεωρεῖτε καὶ ακούετε ὅτι πολὺν λαὸν οὐ μόνον τῆς Ἐφεσοῦ, αλλὰ καὶ τῆς Ασίας ο Παῦλος οὗτος ἐπείσε καὶ μετεβαλε, λέγων ὅτι δὲν εἰναι θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν κατασκευαζομενοι. 27 Καὶ οὐ μόνον ἡ τεχνή ἡμῶν αὐτῇ κινδυνεύει να ἐξουδενωθῇ, αλλὰ καὶ τὸ ἱερὸν τῆς μεγάλης θεᾶς Αρτεμιδος να λογισθῇ εἰς οὐδὲν, καὶ μελλεῖ μᾶλις να καταστραφῆ η μεγαλειοτῆς αὐτῆς, ἣν ἕκαστη ἡ Ἀσία καὶ ἡ οἰκουμενὴ σεβεται. 28 Καὶ εἰς τὸν τοῦτον καιρὸν ταραχὴ οὐκ ὀλίγη περὶ τᾶς τῆς οἰκουμενὸς. 29 Διὸ ἐν τῷ οἴλῳ τοῦ Αργυροκόπου τοῦ Δημητρίου, κατασκευαζόντος ναοῦ Αρτεμιδος, ἐπροξενεῖ εἰς τοὺς τεχνίτας πολλὸν κέρδος· 30 τοὺς τῶν ὁποίων συναθροίσας καὶ τοὺς ἐργαζόμενους τα τοιαῦτα, εἶπεν· Ανδρεὶς, ἔξευρετε ὅτι ἐκ τῆς εργασίας προερχεται ἡ εὐπορία ἡμῶν, 31 καὶ θεωρεῖτε καὶ ακούετε ὅτι πολὺν λαὸν οὐ μόνον τῆς Ἐφεσοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἁσίας ο Παῦλος οὗτος ἐπείσε καὶ μετεβαλε, λέγων ὅτι δὲν εἰναι θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν κατασκευαζομενοι. 32 Καὶ οὐ μόνον ἡ τεχνὴ ἡμῶν αὐτῇ κινδυνεύει να ἐξουδενωθῇ, αλλὰ καὶ τὸ ἱερὸν τῆς μεγάλης θεᾶς Αρτεμιδος να λογισθῇ εἰς οὐδὲν, καὶ μελλεῖ μᾶλις να καταστραφῇ η μεγαλειοτῆς αὐτῆς, ἣν ἕκαστη ἡ Ἀσία καὶ ἡ οἰκουμενὴ σεβεται. 33 Ακούσαντες δὲ καὶ εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ταραχή, καὶ ὕμμασαν ομοθυμαδιόν εἰς τὸ θεάτρον, ἐπεξερχομένων τῶν Βαρθολομαίου καὶ Ἀρισταρχοῦ τῶν Μακεδόνων· 34 εἰς τὸν δήμον τοῦτον, ἐπεὶ ὁ Παῦλος οὗτος ἐπείσε καὶ μετεβαλε, λέγων ὅτι δὲν εἰναι θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν κατασκευαζομενοι. 35 Καὶ ἡ πόλις ἔκακα εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον, καὶ ἐπείσε καὶ μετεβαλε, λέγων ὅτι δὲν εἰναι θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν κατασκευαζομενοι.
Μακεδονίας. 4 Συνήκολουθεί δε αυτὸν μεχρὶ τῆς Ασίας Σωπατρός ο Βεροιαῖος καὶ εκ τῶν Θεσσαλονικεῶν Αρισταρχός καὶ Σεκουνδός καὶ Γαίος ο Εκ Δερβῆς καὶ ο Τιμόθεος, Ασιανοὶ δὲ ο Τυχίκος καὶ ο Τροφίμος. 5 Ὄσοι εἰσῆλθον δὲ πρὸς αὐτὸς ἕως τῆς Ασίας, ο Παῦλος διελεγμένος καὶ αὐτοὶ αὐτοῖς, διὰ πολλὰς, μελλόντος να αναχωρήσει τῇ εἰρήνῃ, ὅσον μετατρέπεται τὸν λόγον μετὰ μεσονυκτίου. 6 Ἐσαϊας δὲ λαμπρὰς ἰκανὰς εἰς τὸ ανωγεόν, ὅστις ἦν αὐτοῖς διατυπωμένος. 7 Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῆς εἰς τὴν Τρῶαδαν ἦν αὐτῶν πρὸς αὐτοὺς ἐκ τῆς Ασσοῦ, καὶ μεταρρύθμισαν τὴν ἡμέραν ἐπὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς Εφεσοῦ, ὡς οἱ δὲ ἔχοντες ἐπὶ τῇ Μυτηναίᾳ, αὐτῶν ἐν εὐφημίαις καὶ καθημενοῖς τῆς ἐκκλησίας τῆς Καρχηδονοῦ, λογοκοιμήσαντες τὸν Παῦλον, διαφθάσας αὐτοῖς εἰς τῇ Σικυόνῃ.
αναχωρησιν μου θελουσι εισελθει εις εσας λυκοι βαρεις μη φειδομενοι του ποιμνιου· 30και εξ υμων αυτων θελουσι σηκωθη ανθρωποι λαλουντες διεστραμμενα, δια να αποσπωσι τους μαθητας οπισω αυτων. 31Δια τουτο αγρυπνετε, ενθυμουμενοι ότι τρια ετα νυκτα και ημεραν δεν επαυσα νουθετων μετα δακρυων ενα εκαστον. 32Δια τουτο αγρυπνειτε, ενθυμουμενοι οτι τρια ετα νυκτα και ημεραν δεν επαυσα νουθετων μετα δακρυων ενα εκαστον.

33Αργυριον η χρυσιον η ιματιον ουδενος επεθυμησα· 34σεις δε αυτοι εξευρετε οτι εις τας χρειας μου και εις τους οντας μετ' εμου αι χειρες αυται υπηρετησαν. 35Κατα παντα υπεδειξα εις εσας οτι ουτω κοπιαζοντες πρεπει να βοηθητε τους ασθενεις και να ενθυμησθε τους λογους του Κυριου Ιησου, οτι αυτος ειπε· Μακαριον ειναι να διδη τις μαλλον παρα να λαμβανη.

36Και αφου ειπε ταυτα, γονατισας προσηυχηθη μετα παντων αυτων. 37Εγεινε δε πολυς κλαυθμος παντων, και πεσοντες επι τον τραχηλον του Παυλου κατεφιλουν αυτον, υπερλυπουμενοι μαλιστα δια τον λογον τον οποιον ειπεν, οτι δεν θελουσιν ιδει πλεον το προσωπον αυτου. Και προεπεμπον αυτον εις το πλοιον.

Chapter 21

1Καθως δε αποσπασθεντες απ' αυτων απεπλευσαμεν, ηλθομεν κατ' ευθειαν εις την Κων, την δε ακολουθον ημεραν εις την Ροδον, και εις την Ροδον εις την Παταρα.

2Και ευροντες πλοιον μελλον να περαση εις Φοινικην, επεβημεν εις αυτο και απεπλευσαμεν.

3Και αφου διεκριναμεν μακροθεν την Κυπρον και αφηκαμεν αυτην αριστερα, επλεομεν εις Συριαν, και κατεβημεν εις Τυρον· διοτι εκει εμελλε το πλοιον να εκβαλη το φορτιον αυτου.

4Και ευροντες τους μαθητας, εμειναμεν αυτου επτα ημερας· οιτινες ελεγον προς τον Παυλον δια του Πνευματος να μη αναβη εις Ιερουσαλημ.

5Αφου δε ετελειωσαμεν τας ημερας εκεινας, εξελθοντες επορευομεθα και προεπεμπον ημας παντες συν γυναιξι και τεκνοις εως εξω της πολεως, και γονατισαντες αλληλους επεβημεν εις το πλοιον, εκεινοι δε υπεστρεψαν εις τα ιδια.

6Και ημεις τελειωσαμεν τον πλουν απο Τυρου κατηντησαμεν εις Πτολεμαιδα, και ασπασθεντες τους αδελφους εμειναμεν παρ' αυτοις μιαν ημεραν.

7Τη δε επαυριον, ο Παυλος και οι περι αυτον αναχωρησαντες, ηλθομεν εις Καισαρειαν· και εισελθοντες εις τον οικον Φιλιππου του Ευαγγελιστου, του οντος εκ των επτα, εμειναμεν παρ' αυτω.

8Και ημες ειχε δε τεσσαρας θυγατερας παρθενους, αιτινες προεφητευον.

9Και ενω διετριβομεν εκει ημερας πολλας, κατεβη απο της Ιουδαιας προφητης τις ονοματι Αγαβος, και ελθων προς ημας, ελαβε την ζωνην του Παυλου και δεσας τας χειρας και τους ποδας ειπε· Ταυτα λεγει το Πνευμα το Αγιον· Τον ανδρα, του οποιου ειναι η ζωνη αυτη, οι Ιουδαιοι και θελουσι παραδωσει εις τας χειρας των εθνων.

10Και ως ηκουσαμεν ταυτα, παρεκαλουμεν αυτον και ημεις και οι εντοπιοι να μη αναβη εις Ιερουσαλημ.

11Ο Παυλος ομως απεκριθη· Τι καμνετε, κλαιοντες και καταθλιβοντες την καρδιαν μου; επειδη εγω ουχι μονον να δεθω, αλλα και να αποθανω εις Ιερουσαλημ ειμαι ετοιμος υπερ του ονοματος του Κυριου Ιησου. 12Και επειδη δεν επειθετο, ησυχασαμεν ειποντες· Ας γεινη το
θέλημα του Κυρίου. 15 Μετά δε τας ημέρας ταυτάς ετοιμασαντες την αποσκευήν ημών, ανεβαίνομεν εἰς Ιεροσολύμα. 16 ηλθόν δε μεθ' ημῶν καὶ τινὲς τῶν μαθητῶν Εκ τῆς Καισαρείας, φεροντες Μνασωνα τίνα Κυπρίον, παλαιὸν μαθητήν, παρὰ τῷ Οἴκῳ εμελλομένων σοι ξενισθῶμεν. 17 Και ανεβαίνομεν εἰς Ιεροσολύμα, μέτα χαρᾶς διεδεχθήσαμεν αὐτούς, καὶ παντες εἰναι ξενισθῶμεν. 18 Και αφού ηλθομέν εἰς Ιεροσολύμα, μετὰ χαρᾶς αὐτοὺς Ρωμαίους οἱ αδελφοὶ ἐδέχθησαν εἰς τὴν καθαρίαν. 19 Και ασπάσθεις αὐτούς καὶ διηγεῖτο καθ' ἐκαστὸν οσὰ εὐθυμεῖ σοι Κυρίῳ νομισάς. 20 Ἐκεῖνοι δὲ ακούσαντες ἐδοξάζον τὸν Κυρίῳ ἐν οἷς εἰσέχθησαν οἱ τρεῖς μισίδες, εἰπον δὲ πρὸς αὐτούς: Αὐτῆς, ἀδελφε, ποῖος ἡμὼν αὐτοῖς τοιοῦτον ἔκοιμασιν· διὸ καθαρίζομεν αὐτοῖς καὶ καθαρίζεται ἡ κεφαλή αὐτοῖς ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ οἱ Ρωμαίοι οἱ ἄνδρες τοῦτο μαθοῦσιν.
πολιτής επισήμου πολεως της Κιλικιας και σε παρακαλώ, δος μοι την αδειαν να λαλησω προς τον λαον. 40Και αφου εδωκεν εις αυτον την αδειαν, ο Παυλος, σταθεις επι των βαθμιδων, εσεισε την χειρα εις τον λαον· και γενομενης σιωπης μεγαλης, ελαλησεν εις την Εβραικην διαλεκτον, λεγον: 

Chapter 22

1Ανδρες αδελφοι και πατερες, ακουσατε με απολογουμενον τωρα προς εσας. 2Ακουσαντες δε οτι ελαλει προς αυτους εις την Εβραικην διαλεκτον, εδειξαν περισσοτεραν ησυχιαν. Και ειπεν· 3Εγω μεν ειμαι ανθρωπος Ιουδαιος, γεγεννημενος εν Ταρσω της Κιλικιας, ανατεθραμμενος δε εν τη πολει ταυτη παρα τους ποδας του Γαμαλιηλ, πεπαιδευμενος κατα την ακριβειαν του πατροπαραδοτου νομου, ζηλωτης ων του Θεου, καθως παντες σεις εισθε σημερον· 4οστις κατετρεξα μεχρι θανατου ταυτην την οδον, δεσμευον και παραδιδων εις φυλακας ανδρας τε και γυναικας, 5καθως και ο αρχιερευς μαρτυρει εις εμε και ολον το πρεσβυτεριον· παρα των οποιων και επιστολας λαβων προς τους αδελφους, επορευομην εις Δαμασκον δια να φερω δεδεμενους εις Ιερουσαλημ και τους εκει οντας, δια να τιμωρηθωσιν. 6Ενω δε οδοιπορων επλησιαζον εις την Δαμασκον, περι την μεσημβριαν εξαιφνης εστραψε περι εμε φως πολυ εκ του ουρανου, 7και επεσον εις το εδαφος και ηκουσα φωνην λεγουσαν προς εμε· Σαουλ, Σαουλ, τι με διωκεις; 8Εγω δε απεκριθην· Τις εισαι, Κυριε; Και ειπε προς εμε· Εγω ειμαι Ιησους ο Ναζωραιος, τον οποιον συ διωκεις. 9Οι οντες δε μετ' εμου το μεν φως ειδον και κατεφοβηθησαν, την φωνην ομως του λαλουντος προς εμε δεν ηκουσαν. 10Και ειπον· Τι να καμω, Κυριε; Και ο Κυριος ειπε προς εμε· Σηκωθεις υπαγε εις Δαμασκον, και εκει θελει σοι λαληθη περι πανων οσα ειναι διωρισμενα να καμης. 11Και επειδη εκ της λαμπροτητος του φωτος εκεινου δεν εβλεπον, χειραγωγουμενος υπο των οντων μετ' εμου ηλθον εις Δαμασκον. 12Ανανιας δε τις, ανθρωπος ευσεβης κατα τον νομον, μαρτυρουμενος υπο παντων των εκει κατοικουντων Ιουδαιων, ηλθε προς εμε και σταθεις επανω μου, ειπε· Σαουλ αδελφε, αναβλεψον. Και εγω τη αυτη ωρα ανεβλεσα εις αυτον. 13Ο δε ειπεν· Ο Θεος των πατερων σε διωρισε να γνωρισης το θελημα αυτου και να ιδης τον δικαιον και να ακουσης φωνην εκ του στοματος αυτου, διοτι θελεις εισθαι μαρτυς περι αυτου προς παντας τους ανθρωπους των σα ειδες και ηκουσας. 14Και τωρα τι βραδυνεις; σηκωθεις βαπτισθητι και απολουσθητι απο των αμαρτιων σου, επικαλεσθεις το ονομα του Κυριου. 15Αφου δε υπεστρεψα εις Ιερουσαλημ, ενω προσηυχομην εν τω ιερω, ηλθον εις εκστασιν και ειδον αυτον λεγοντα προς εμε· Σπευσον και εξελθε ταχεως εξ Ιερουσαλημ, διοτι δεν θελουσι παραδεχθη την περι εμου μαρτυριαν σου. 16Και ειπον· Κυριε, αυτοι εξευρουσιν οτι εγω εφυλακιζον και εδερον εν ταις συναγωγαις τους πιστευοντας εις σε· 17και οτε εχυνετο το αιμα Στεφανου του μαρτυρος σου, και εγω ημην παρων και συνεφωνουν εις τον φονον αυτου και εφυλαττον τα ιματια των φονευοντων αυτον. 18Και ειπε προς εμε· Υπαγε, διοτι θελω σε εξαποστειλει εις εθνη μακραν. 19Και επε τουτου του λογου ηκουσαν τουτον τοτε δε υψωσαν την φωνην αυτων, λεγοντες· Σηκωσον απο της γης τοιουτον· διοτι δεν πρεπει να ζη. 20Και επειδη αυτοι εκραυγαζον ετιναζον τα ιματια και εξέλθησαν· σηκωθεις περι παντας τους ανθρωπους των σα ειδες και ηκουσας.
ερριπτον κονιορτον εις τον αερα, 24 ὁ χιλιαρχος προσεταξε να φερθη εις το φρουριον, παραγγειλας να εξετασθη δια μαστιγων, δια να γνωριση δια ποιαν αιτιαν εφωναζον ουτω κατ' αυτου. 25 Και καθως εξηπλωσεν αυτον δεδεμενον με τα λωρια, ο Παυλος ειπε προς τον παρεστωτα εκατονταρχον· "Ειναι ταχα νομιμον εις εσας ανθρωπον Ρωμαιον και ακατακριτον να μαστιγονητε; 26 Ακουσας δε ο Παυλος, υπηγε και απηγγειλε προς τον χιλιαρχον, λεγων· Βλεπε τι μελλεις να καμης· διοτι ο ανθρωπος ουτος ειναι Ρωμαιος."

"Και καθως με τα λωρια, ο Παυλος ειπε προς τον παρεστωτα εκατονταρχον· "Ειναι ταχα νομιμον εις εσας ανθρωπον Ρωμαιον και ακατακριτον να μαστιγονητε; 26 Ακουσας δε ο Παυλος, υπηγε και απηγγειλε προς τον χιλιαρχον, λεγων· Βλεπε τι μελλεις να καμης· διοτι ο ανθρωπος ουτος ειναι Ρωμαιος."

"Και καθως με τα λωρια, ο Παυλος ειπε προς τον παρεστωτα εκατονταρχον· "Ειναι ταχα νομιμον εις εσας ανθρωπον Ρωμαιον και ακατακριτον να μαστιγονητε; 26 Ακουσας δε ο Παυλος, υπηγε και απηγγειλε προς τον χιλιαρχον, λεγων· Βλεπε τι μελλεις να καμης· διοτι ο ανθρωπος ουτος ειναι Ρωμαιος."

Chapter 23

1 Ατενισας δε ο Παυλος εις το συνεδριον, ειπεν· "Ανδρες αδελφοι, εγω εζησα ενωπιον του Θεου μετα πασης καλης συνειδησεως μεχρι ταυτης της ημερας. 2 Ο δε αρχιερευς Ανανιας προσεταξε τους παρεστωτας πλησιον αυτου να κτυπησωσι το στομα αυτου. 3 Τοτε ο Παυλος ειπε προς αυτον· "Ο Θεος μελλει να σε κτυπηση, τοιχε ασβεστωμενε· και συ καθησαι να με κρινης κατα τον νομον, και παρανομων προσταζεις να με κτυπωσιν; 4 Οι δε παρεστωτες ειπον· "Τον αρχιερεα του Θεου λοιδορεις; 5 Και ο Παυλος ειπε· "Δεν ηξευρον, αδελφοι, οτι ειναι αρχιερευς· διοτι ειναι γεγραμμενον. Αρχοντα του λαου σου θελεις κακολογησει. 6 Εννοησας δε ο Παυλος οτι το εν μερος ειναι Σαδδουκαιων, το δε αλλο Φαρισαιων, εκραξεν εν τω συνεδριω. Ανδρες αδελφοι, εγω ειμαι Φαρισαιος, υιος Φαρισαιου· περι ελπιδος και αναστασεως νεκρων εγω κρινομαι. 7 Και οτε ελαλησε τουτο, εγεινε διαιρεσις των Φαρισαιων και των Σαδδουκαιων, και διηρεθη το πληθος. 8 Διοτι οι μεν Σαδδουκαιοι λεγουσιν οτι δεν ειναι αναστασις νυκτος και πνευματος, οι δε Φαρισαιοι ομολογουσιν αμφοτερα. 9 Και εγεινε κραυγη μεγαλη, και σηκωθεντες οι γραμματεις του μερους των Φαρισαιων διεμαχοντο, λεγοντες· "Ουδεν κακον ευρισκομεν εν τω ανθρωπω τουτω· ας μη θεομαχωμεν. 10 Και επειδη εγεινε μεγαλη διαιρεσις, φοβηθεις ο χιλιαρχος μη διασπαραχθη ο Παυλος υπ' αυτων, προσεταξε να καταβη το στρατευμα και να αρπαση αυτον εκ μεσου αυτων και να φερη εις το φρουριον. 11 Την δε ερχομενην νυκτα επιφανεις εις αυτον ο Κυριος, ειπε· "Θαρρει, Παυλε, διοτι καθως εμαρτυρησας τα περι εμου εις Ιερουσαλημ, ουτω πρεπει να μαρτυρησης και εις Ρωμην." 12 Και οτε εγεινεν ημερα, τινες των Ιουδαιων συνομωσαντες ανεθεματισαν εαυτους, λεγοντες· "Μητε να φαγωσι μητε να πιωσιν, εωςου φονευσωσι τον Παυλον." 13 Ησαν δε πλειοτεροι των τεσσαρακοντα οι πραξαντες την συνωμοσιαν ταυτην· 14 Οι τεσσαρακοντα εις αυτων ο Κυριος, ειπε· "Θαρρει, Παυλε, διοτι καθως εμαρτυρησας τα περι εμου εις Ιερουσαλημ, ουτω πρεπει να μαρτυρησης και εις Ρωμην. 1239
ανεθεματίσαμεν εαυτούς, να μη γευθωμεν μηδεν εωςου φονευσωμεν τον Παυλον. 

15 Τωρα λοιπον σεις μετα του συνεδριου μηνυσατε προς τον χιλιαρχον, να καταβιβαση αυτον αυριον προς εσας, ως μελλοντας να μαθητε ακριβεστερον τα περι αυτου· ημεις δε, πριν αυτος πλησιαση, ειμεθα ετοιμοι να φονευσωμεν αυτον. 

16 Ακουσας δε την ενεδραν ο υιος της αδελφης του Παυλου, υπηγε και εισελθων εις το φρουριον απηγγειλε προς τον Παυλον.

17 Πισς αυτον απο της χειρος ο χιλιαρχος και αποσυρθεις κατ' ιδιαν, ηρωτησε, Τι ειναι εκεινο, το οποιον εχεις να μοι απαγγειλης; 

18 Ο δε ειπεν οτι οι Ιουδαιοι συνεφωνησαν να σε παρακαλεσωσι να καταβιβασης αυτον αυριον, θελοντες να μαθητε ακριβεστερον περι του.

19 Συ λοιπον μη πεισθης εις αυτους, διοτι ενεδρευουσιν αυτον πλειοτεροι των τεσσαρακοντα ανδρες εξ αυτων, οιτινες ανεθεματισαν εαυτους μητε να φαγωσι μητε να πιωσιν, εωςου φονευσωσιν αυτον· και τωρα ειναι ετοιμοι, προσμενοντες την παρα σου υποσχεσιν. 

20 Ο χιλιαρχος λοιπον απελυσε τον νεον, παραγγειλας, να μη ειπης εις μηδενα οτι εφανερωσας ταυτα εις εμε. 

21 Και προσκαλεσας δυο τινας των εκατονταρχων, ειπεν· Ετοιμασατε διακοσιους στρατιωτας δια να υπαγωσιν εως Καισαρειας, και εβδομηκοντα ιππεις και διακοσιους λογχοφορους, απο τριτης ωρας της νυκτος, 

22 Και προσκαλεσας δυο τινας των εκατονταρχων, ειπεν· Ετοιμασατε διακοσιους στρατιωτας δια να υπαγωσιν εως Καισαρειας, και εβδομηκοντα ιππεις και διακοσιους λογχοφορους, απο τριτης ωρας της νυκτος, 

23 Και προσκαλεσας δυο τινας των εκατονταρχων, ειπεν· Ετοιμασατε διακοσιους στρατιωτας δια να υπαγωσιν εως Καισαρειας, και εβδομηκοντα ιππεις και διακοσιους λογχοφορους, απο τριτης ωρας της νυκτος, 

24 Και προσκαλεσας δυο τινας των εκατονταρχων, ειπεν· Ετοιμασατε διακοσιους στρατιωτας δια να υπαγωσιν εως Καισαρειας, και εβδομηκοντα ιππεις και διακοσιους λογχοφορους, απο τριτης ωρας της νυκτος, 

25 Και εγραψεν επιστολην περιεχουσαν τον τυπον τουτον· 

26 Κλαυδιος Λυσιας προς τον κρατιστον ηγεμονα Φηλικα, χαιρειν. 

27 Εκεινοι λοιπον παραλαβον αυτον, εφεραν δια της νυκτος εις την Αντιπατριδα, 

28 Και προσκαλεσας δυο τινας των εκατονταρχων, ειπεν· Ετοιμασατε διακοσιους στρατιωτας δια να υπαγωσιν εως Καισαρειας, και εβδομηκοντα ιππεις και διακοσιους λογχοφορους, απο τριτης ωρας της νυκτος, 

29 Και εγραψεν επιστολην περιεχουσαν τον τυπον τουτον· 

30 Και επειδη εμηνυθη προς εμε οτι μελετει εις τον ανθρωπον επιβουλη υπο των Ιουδαιων, ευθυς επεμψα αυτον προς σε, παραγγειλας και εις τους κατηγορους να ειπωσιν ενωπιον σου τα κατ' αυτου. Υγιαινε. 

31 Οι μεν λοιπον στρατιωται κατα την δοθεισαν εις αυτους προσταγην αναλαβοντες τον Παυλον, εφεραν δια της νυκτος εις την Αντιπατριδα, 

32 την δε επαυριον, αφησαντες τους ιππεις να υπαγωσι μετ' αυτου, υπεστρεψαν εις τον κατηγορους αυτου. 

Chapter 24

1240
Μετα δε πεντε ημερας κατεβη ο αρχιερευς Ανανιας μετα των πρεσβυτερων και μετα τινος Τερτυλλου ρητορος, οιτινες ενεφανισθησαν εις τον ηγεμονα κατα του Παυλου. Προσκληθησαν δε αυτου, ηρχισε να κατηγορη ο Τερτυλλος, λεγων· Επειδη απολαμβανομεν δια σου πολλην ησυχιαν και γινονται εις το εθνος τουτο λαμπρα πραγματα δια της προνοιας σου, κατα παντα και πανταχου ευγνωμονουμεν, κρατιστε Φηλιξ, μετα πασης ευχαριστιας. Αλλα δια να μη σε απασχολω περισσοτερον, παρακαλω να ακουσης ημας συντομω με την επιεικειαν σου. Επειδη ευρομεν τον ανθρωπον τουτον οτι ειναι φθοροποιος και διεγειρει στασιν μεταξυ ολων των κατα την οικουμενην Ιουδαιων, και ειναι πρωτοστατης της αιρεσεως των Ναζωραιων, οστις και τον ναον εδοκιμασε να βεβηλωση, τον οποιον και εκρατησαμεν και κατα τον ημετερον νομον ηθελησαμεν να κρινωμεν. Ελθων ομως Λυσιας ο χιλιαρχος απεσπασεν αυτον μετα πολλης βιας εκ των χειρων ημων, προσταξας τους κατηγορους αυτου να ελθωσιν ενωπιον σου· παρα του οποιου θελει εξετασας αυτος να μαθης περι παντων τουτων, περι των οποιων ημεις κατηγορουμεν αυτον. Συνωμολογησαν δε και οι Ιουδαιοι, λεγοντες οτι ταυτα ουτως εχουσι. Τοτε ο Παυλος, αφου ο ηγεμων ενευσεν εις αυτον να ομιληση, απεκριθη· Επειδη σε γνωριζω οτι εκ πολλων ετων εισαι κριτης εις το εθνος τουτο, απολογουμαι περι εμαυτου προθυμοτερον, διοτι δυνασαι να πληροφορηθης οτι δεν ειναι πλειοτεραι των δωδεκα ημερων αφου εγω ανεβην δια να προσκυνησω εν Ιερουσαλημ· και ουτε εν τω ιερω ευρον εμε διαλεγομεν μετα τινος η οχλαγωγουντα, ουτε εν ταις συναγωγαις ουτε εν τη πολει· ουδε δυνανται να φερωσιν αποδειξεις περι οσων με κατηγορουσι τωρα. Ομολογω δε τουτο εις σε, οτι κατα την οδον, την οποιαν ουτοι λεγουσιν αιρεσιν, ουτω λατρευω τον Θεον των πατερων μου, πιστευων εις παντα τα γεγραμμενα εν τω νομω και εν τοις προφηταις, ελπιδα εχων εις τον Θεον, την οποιαν και αυτοι ουτοι προσμενουσιν, οτι μελλει να γεινη αναστασις νεκρων, δικαιων τε και αδικων· εις τουτο δε εγω σπουδαζω, εις το να εχω απταιστον συνειδησιν προς τον Θεον και προς τους ανθρωπους διαπαντος. Μετα πολλα δε ετη ηλθον δια να καμω εις το εθνος μου ελεημοσυνας και προσφορας· εν τω μεταξυ δε Ιουδαιοι τινες εκ της Ασιας ευρον με κεκαθαρισμενον εν τω ιερω, ουχι μετα οχλου ουδε μετα θορυβου, οιτινες επρεπε να παρασταθωσιν ενωπιον σου και να με κατηγορησωσιν, εαν ειχον τι κατ' εμου. Η αυτοι ουτοι ας ειπωσιν εαν ευρον εν εμοι τι αδικημα, οτε παρεσταθην ενωπιον του συνεδριου, εκτος εαν ηναι περι ταυτης της μιας φωνης, την οποιαν εφωναξα ισταμενος μεταξυ αυτων, οτι περι αναστασεως νεκρων εγω κρινομαι σημερον απο σας. Ακουσας δε ταυτα ο Φηλιξ ανεβαλε την κρισιν αυτων, επειδη ηξευρεν ακριβεστερα τα περι της οδου ταυτης, και ειπε· Οταν Λυσιας ο χιλιαρχος καταβη, θελω αποφασισει περι της διαφορας σας, και διεταξε τον εκατονταρχον να φυλαττηται ο Παυλος και να εχη ανεσιν και να μη εμποδιζωσι μηδενα εκ των οικειων αυτου να υπηρετη η να ερχηται προς αυτον. Μετα δε ημερας τινας ελθων ο Φηλιξ μετα της Δρουσιλλης της γυναικος αυτου, μετεκαλεσε τον Παυλον και ηκουσε παρ' αυτου περι της εις Χριστον πιστεως. Ακούσας δε ταυτα ο Φηλιξ ανεβη ορθα λεγων, επειδη ηξευρεν ακριβεστερα τα περι της οδου ταυτης, και αποφασισε να απολυση αυτον· οθεν και συχνοτερα

1241
μετακαλων αυτον ωμιλει μετ' αυτον. 27Μετα δε την συμπληρωσιν δυο ετων ο Φηλιξ ελαβε διαδοχον τον Πορκιον Φηστον· και θελων να καμη χαριν εις τους Ιουδαιους ο Φηλιξ, αφηκε τον Παυλον δεδεμενον.

Chapter 25

1Ο Φηστος λοιπον, αφου ηλθεν εις την επαρχιαν, μετα τρεις ημερας ανεβη εις Ιεροσολυμα απο της Καισαρειας. 2Ενεφανισθησαν δε εις αυτον ο αρχιερευς και οι πρωτοι των Ιουδαιων κατα του Παυλου και παρεκλησαν αυτον, 3ζητουντες κατα τουτων εις τους Ιουδαιους ο Φηλιξ, αφηκε τον Παυλον δεδεμενον.
την κρισιν του Σεβαστού, προσεταξά να φυλάττηται, εως ότου να ακούσων τον ανήρωπον. Και εκείνος’ Αυριον, ειπε, θέλεις ακούσει αυτόν.

23 Ο δε Αγριππας ειπέ προς τον Φηστον. Ηθέλω και εγώ να ακούσω τον ανήρωπον. Και εκείνος’ Αγριππας είπε προς τον Φήστον· Ηθελον και εγώ να ακουσω τον ανθρωπον. Και εκείνος ειπε προς τον Φήστον· Αυριον, ειπε, θέλεις ακούσει αυτόν.

22 Την επαυριον λοιπον, οτε ηλήθην ο Αγριππας και η Βερνική μετα μεγαλης πομπης και εισήλθον εις το ακροατηριον μετα των χιλιαρχων και των εξοχων ανδρων της πολεως, προσεταξαν τον Φήστο και εφερθη ο Παυλος.

24 Τοτε λεγει ο Φήστος· Αγριππα βασιλευ και παντες οι συμπαρευρισκομενοι μεθ' ημων, θεωρειτε τουτον, περι του οποιου ολον το πληθος των Ιουδαιων με ωμιλησαν και εν Ιεροσολυμας και εδω, καταβοωντες οτι αυτος δεν πρεπει πλεον να ζη.

25 Εγω δε επειδη ευρον οτι δεν επραξεν ουδεν αξιον θανατου, και αυτος ουτος επεκαλεσθη τον Σεβαστον, απεφασισα να πεμψω αυτον.

26 Περι του οποιου δεν έχω ουδεν βεβαιον να γραψω προς τον κυριον μου· οθεν εφερα αυτον ενωπιον σας, και μαλιστα ενωπιον σου, βασιλευ Αγριππα, δια να έχω τι να γραψω, αφοει γεινη η ανακρισιν.

Chapter 26

1 Ο δε Αγριππας ειπε προς τον Παυλον. Εχεις την αδειαν να ομιλησης υπερ σεαυτου. Τοτε ο Παυλος εκτεινας την χειρα, απελογειτο·

2 Μακαριον νομιζω εμαυτον, βασιλευ Αγριππα, μελλων να απολογηθω ενωπιον σου σημερον περι παντων εις οσα εγκαλουμαι υπο των Ιουδαιων, μαλιστα επειδη γνωριζεις παντα τα παρα τοις Ιουδαιοις εθιμα και ζητηματα· οθεν δεομαι σου να με ακουσης μετα μακροθυμιας.

3 Την εκ νεοτητος λοιπον ζωην μου, την οποιαν απ’ αρχης εζησα μεταξυ του εθνους μου εν Ιεροσολυμοις, εξευρουσι παντες οι Ιουδαιοι, επειδη με γνωριζουσιν εξ αρχης, εαν θελωσι να μαρτυρησιν, οτι κατα την ακριβεστατην αιρεσιν της θρησκειας ημων εζησα Φαρισαιος.

4 Και τωρα παρισταμαι κρινομενος δια την ελπιδα της επαγγελιας της γενομενης υπο του Θεου προς τους πατερας ημων, εις την οποιαν το δωδεκαφυλον ημων γενος, λατρευον εκτενως τον Θεον νυκτα και ημεραν, ελπιζει να καταντηση· περι ταυτης της ελπιδος εγκαλουμαι, βασιλευ Αγριππα, υπο των Ιουδαιων.

5 Τι απιστευτον κρινεται εις εσας, οτι ο Θεος ανιστα νεκρους; Εγω μεν εστοχασθην κατ' εμαυτον οτι επρεπε να πραξω πολλα εναντια εις το ονομα του Ιησου του Ναζωραιου· το οποιον και επραξα εις δια την ελπιδα της γενομενης υπο του Θεου προς τους αρχιερεως ημων, εις την εξουσιαν παρα των αρχιερεων, και ενω κατεπεσομεν εις την γην, ηκουσα φωνην λαλουσαν προς με και λεγουσαν εις την Εβραικην διαλεκτον· Σαουλ Σαουλ, τι με διωκεις; σκληρον σοι ειναι να λακτιζης προς κεντρα. Και εκείνος ειπεν· Τις εισαι, Κυριε; Και εκείνος ειπεν· Εγω ειμαι ο Ιησους, τον οποιον συ διωκεις. Αλλα σηκωθι και στηθι
επι τον ποδας σου· επειδή δια τουτο εφανη εις σε, δια να σε καταστησω υπηρετην και μαρτυρα και οσων ειδες και περι οσων θελω φανερωθη εις σε, 17εκλεγων σε εκ του λαου και των εθνων, εις τα οποια τωρα σε αποστελλω 18δια να ανοιξης τους οφθαλμους αυτων, ωστε να επιστρεψωσιν απο του σκοτους εις το φως και απο της εξουσιας του Σατανα προς τον Θεον, δια να λαβωσιν αφεσιν αμαρτιων και μεταξυ των ηγιασμενων μεταξυ των ηγιασμενων δια της εις εμε πιστεως. 19Θεν, βασιλευ Αγριππα, δεν εγεινα απειθης εις την ουρανιον οπτασιαν, αλλ' εκηρυττον πρωτον εις τους εν Δαμασκω και Ιεροσολυμοις και εις πασαν την γην της Ιουδαιας, και επειτα εις τα εθνη, να μετανοωσι και να επιστρεφωσιν εις τον Θεον, πραττοντες εργα αξια της μετανοιας. 21Αποτελεσαν οι Ιουδαιοι συλλαβοντες με εν τω ιερω, επεχειρουν να με φονευσωσιν. 22Αξιωθεις ομως της βοηθειας της παρα του Θεου, ισταμαι εως της ημερας ταυτης μαρτυρων προς μικρον τε και μεγαλον, μη λεγων μηδεν εκτος των οσα ελαλησαν οι προφηται και ο Μωυσης οτι εμελλον να γεινωσιν, 23οτι ο Χριστος εμελλε να παθη, οτι πρωτος αναστας μελλει να κηρυξη φως εις τον λαον και εις τα εθνη. 24Ενω δε αυτος απελογειτο ταυτα, ο Φηστος ειπε με μεγαλην φωνην· Μαινεσαι, Παυλε, τα πολλα γραμματα σε καταφερουσιν εις μανιαν. 26Φηστος ειπε, κρατιστε Φηστε, αλλα προφερω λογους αληθειας και νοος υγιαινοντος. 29Και ο Αγριππας ειπε προς τον Παυλον· Παρ' ολιγον με πειθεις να γεινω Χριστιανος.
επεβιβάσαν ημᾶς εἰς αὐτο· ἑβραυτόλουντες δὲ ικανὰς ἡμέρας καὶ μολίς φθασαντες εἰς τὴν Κνιδὸν, επείδη δὲ μας αφίνεν ὁ ανεμὸς, ὑπεπέλευσαμεν τὴν Κρήτην κατὰ τὴν Σαλμώνην, καὶ μολίς παραπλευσαντες αὐτήν, ἠλθομεν εἰς τοπον τινα ονομαζομενον Καλους Λιμενας, κατὰ τὴν Σαλμώνην, καὶ μολίς παραπλευσαντες αὐτὴν, ηλθομεν εἰς τοπον τινα ονομαζομενον Καλους Λιμενας, πλησιον του οποιου ητο η πολις Λασαια.

Επειδη δεν παρηλθεν ικανος καιρος και ο πλους ητο ηδη επικινδυνος, διοτι και η νηστεια ειχεν ηδη παρελθει, συνεβουλευεν ο Παυλος, λεγων προς αυτους· Ανδρει, βλεπω οτι ο πλους μελλει να γεινη με κακοπαθειαν και πολλην ζημιαν ουχι μονον του φορτιου και του πλοιου, αλλα και των ψυχων ημων. Αλλ' ο εκατονταρχος επειθετο μαλλον εις τον κυβερνητην και εις τον ναυκληρον παρα εις τα υπο του Παυλου λεγομενα.

Και επειδη ο λιμην δεν ητο επιτηδειος εις παραχειμασιαν, οι πλειοτεροι εγνωμοδοτησαν να σηκωθωσι και εκειθεν, ωστε φθασαντες αν ηδυνατο να επικινδυνωσουσι την Συρτιν, κατεβιβασαν τα πανια και εφεροντο ουτως.

Και οτε επνευσεν ολιγον νοτος, νομισαντες οτι επετυχον του σκοπου, ανεσυραν την αγκυραν και παρεπλεον πλησιον την Κρητην. Πλην μετ' ολιγον προσεβαλε κατ' αυτης ανεμος τυφωνικος ο λεγομενος Ευροκλυδων.

Και επειδη το πλοιον συνηρπασθη και δεν ηδυνατο να αντεχη προς τον ανεμον, αφεθεντες εφερομεθα. Και τρεξαντες υπο νησιδιον τι ονομαζομενον Κλαυδην, μολις ηδυνηθημεν να βαλωμεν εις την εξουσιαν μας, την οποιαν αφου ανελαβον μετεχειριζοντο βοηθηματα, ζωνοντες υποκατωθεν το πλοιον· και φοβουμενο μη εκπεσωσιν εις την Συρτιν, κατεβιβασαν τα πανια και εφεροντο ουτως.
νηστικοί, και δεν εφαγετέ ουδέν. 34 Δια τούτο σάς παρακαλώ να λαβήτε τροφήν· διότι τούτο είναι αναγκαίον προς τήν σωτηρίαν σάς· επειδή ουδένος από σάς δεν θελεί πεσεί θρίξ εκ τής κεφαλής. 35 Άρα δε είπε τάυτα και ελάβεν αρτόν, ευχαρίστησε τον Θεόν ενώπιον πάντων και κούφας πρόσετε να τρωγή. 36 Λαβόντες δε πάντες τάρρος, ελάβον και αυτοί τροφήν· 37 ημέθα δε εν τού πλοίου ψύχαι ολαι διακοσίως εβδομένοντα εξ. 38 Άρα δε εχορτάσθησαν από τροφήν ελαφρύνον το πλοίον, ριπτόντες τον σιτόν εις τήν θαλάσσαν. 39 Καί οτε εγείνειν ημέρα, δεν εγνωρίζον τήν γην, παρετηρούν ομως κολπόν τινά εχοντα αιγίλων, εις τον οποίον εβουλέυθησαν, αν ηδύναντο, να εξωθώσι το πλοίον. 40 Και κούφας τας αγκυρας, αφηκαν το πλοίον εις την θαλάσσαν, λυσαντες ενταυτώ τους δεσμούς των πηδαλιων, και υψώσαντες τον αρτεμόνα προς τον ανέμον, κατάκαθισαν εις τον αιγίλαν. 41 Περιπεσοντες δε εις τόπον, οπου συνήρχοντο δυο θαλασσαι, ερρίπθησαν εξω το πλοίον, και η μεν πρωρά εκκαθήσεται και εμείνει αναλεύτως, η δε πρυμνή διελυετο υπο τής βίας των κυμάτων. 42 Εβουλέυθησαν δε οι στρατιωται να θανάτωσι τους δεσμίους, δια να μη φυγη μηδείς κολυμβήσας. 43 Αλλ' ο εκατονταρχος, θελών να διασώσῃ τον Παυλόν, εμποδίσε τους απο τον σκοπον, και προσαυξάς οσοι ηδύναντο να κολυμβωσι πρώτοι και να εκβωσιν εις τήν γην, 44 οι δε λοιποί αλλοι μεν επι σανίδων, αλλοι δε επι τινων λειψανων του πλοιου, και ουτω διεσώθησαν πάντες εις τήν γην.

Chapter 28

1 Και αφό διεσώθησαν, τοτε εγνωρίσαν ότι η νησος ονομαζεται Μελιτη. 2 Οι δε βαρβαροι εδείξαν εις ημας ου την τυχουσαν φιλανθρωπίαν· διοτι αναψαντες πυραν, υπεδεχθησαν παντας ημας δια την επικειμενην βροχην και δια το ψυχος. 3 Οτε δε ο Παυλος, συσσωρευσας πληθος φρυγανων, εβαλεν επι την πυραν, εχιδνα εξελθουσα εκ της θερμοτητος προσεκολληθη εις την χειρα αυτου. 4 Ως δε ειδον οι βαρβαροι το θηριον κρεμαμενον εκ της χειρος αυτου, ελεγον προς αλληλους· Βεβαιως φονευς ειναι ο ανθρωπος ουτος, τον οποιον διασωθεντα εκ της θαλασσης η θεια δικη δεν αφηκε να ζη. 5 Και αυτος μεν απετιναξε το θηριον εις το πυρ και δεν επαθεν ουδεν· 6 εκεινοι δε επροσμενον οτι εμελλε να πρησθη η εξαιφνης να πεση κατω νεκρος. Αφου ωμως επροσμενον πολλην ωραν και εβλεπον οτι ουδεν κακον εγινετο εις αυτον, μεταβαλοντες στοχασμον ελεγον οτι ειναι Θεος. 7 Εις τα περιξ δε του τοπου εκεινου ησαν κτηματα του πρωτου της νησου ονομαζομενου Ποπλιου, οστις αναδεχθεις ημας, εξενισε φιλοφρονως τρεις ημερας. 8 Συνεβη δε να ηναι κατακειτος ο πατηρ του Ποπλιου, πασχων πυρετον και δυσεντεριαν· προς τον οποιον εισελθων ο Παυλος και προσευχηθεις, επεθεσεν επ' αυτον τας χειρας και ιατρευσεν αυτον. 9 Τουτου λοιπον γενομενου και οι λοιποι, οσοι ειχον ασθενειας εις την ηρα, προσσηχοντα και εθεραπευνοντο· 10 οιτινες και με τις μας πολλας ετιμησαν ημας και στε εμελλωμεν να αναχωρησωμεν, εφωδιασαν με τα χρειων· 11 Μετα δε τρεις μηνας απεπλευσαμεν επι πλοιων Αλεξανδρινων, με σημαιαν των Διοσκουρων, το οποιον ειχε παραχειμασει εις τη νησον, 12 και φθασαντες εις τας Συρακουσας, εμειναμεν τρεις ημερας· 13 εκειθεν δε περιπλευσαντες κατηντησαμεν εις Ρηγιον, και
μετα μιαν ημεραν, πνευσαντος νοτου, την δευτεραν ημεραν ηλθομεν εις Ρωμην· 14οπου
eυροντες αδελφους, παρεκαλεσθημεν να μεινωμεν παρ' αυτοις επτα ημερας, και ουτως ηλθομεν
eις την Ρωμην. 15Εκειθεν δε ακουσαντες οι αδελφοι τα περι ημων, εξηλθον εις απαντησιν ημων
εως του Αππιου Φορου και των Τριων Ταβερνων, τους οποιους ιδων ο Παυλος, ημιχριστος
tον Θεον και ελαβε θαρρος. 16Οτε δε ηλθομεν εις Ρωμην, ο εκατονταρχος παρασκευε
tους δεσμους εις τον στρατοπεδαρχην· εις τον Παυλον ουδε
tα ευχαριστησε τον Θεον και ελαβε θαρρος.

17Οτε δε ηλθομεν εις Ρωμην, ο εκατονταρχος παρεδωκε τους δεσμιους εις τον στρατοπεδαρχην· εις τον Παυλον ομως συνεχωρηθη να μενη καθ’ εαυτον μετα του στρατιωτου, οστις εφυλαττεν αυτον.

18Μετα δε τρεις ημερας συνεκαλεσεν ο Παυλος τους ιουδαιους πρωτους· και αφου συνηλθον, ελεγε προς αυτους· Ανδρεις αδελφοι, εγω ουδεν εναντιον πραξας εις τον λαον η εις τα εθιμα τα πατρωα, παρεδοθην εξ Ιεροσολυμων δεσμιος εις τας χειρας των Ρωμαιων·

19Οιτινες αφου με ανεκριναν, ηθελον να με απολυσωσι, διοτι ουδεμια αιτια θανατου υπηρχεν εν εμοι.

20Επειδη δε αντελεγον οι Ιουδαιοι, ηναγκασθην να επικαλεσθω τον Καισαρα, ουχι ως εχων να κατηγορησω κατα τι το εθνος μου.

21Δια ταυτην λοιπον την αιτιαν σας εκαλεσα, δια να σας ιδω και ομιλησω· διοτι ενεκα της ελπιδος του Ισραηλ φορω ταυτην την αλυσιν.

22Οι δε ειπον προς αυτον· ημεις ουτε γραμματα ελαβομεν περι σου απο της Ιουδαιας, ουτε ελθων τις εκ των αδελφων απηγγειλεν η ελαλησε τι κακον περι σου.

23Επιθυμουμεν δε να ακουσωμεν παρα σου τι φρονεις διοτι περι της αιρεσεως ταυτης ειναι γνωστον εις ημας οτι πανταχου αντιλεγεται.

24Και αφου διωρισαν εις αυτον ημεραν, ηλθον προς αυτον πολλοι εις το καταλυμα, εις τους οποιους εξεθεσε δια μαρτυριων την βασιλειαν του Θεου και επειθεν αυτους εις τα περι του Ιησου απο του νομου του Μωυσεως και των προφητων απο πρωι εως εσπερας. Και αλλοι μεν επειθοντο εις τα λεγομενα, αλλοι δε ηπιστουν. Ασυμφωνοι δε οντες προς αλληλους ανεχωρουν, αφου ο Παυλος ειπεν ενα λογον, οτι καλως ελαλησε το Πνευμα το Αγιον προς τους πατερας ημων δια Ησαιου του προφητου, λεγον· Υπαγε προς τον λαον τουτον και ειπε· Με την ακοην θελετε ακουσει και δεν θελετε εννοησει, και βλεποντες θελετε ιδει και δεν θελετε καταλαβει·

27διοτι επαχυνθη η καρδια του λαου τουτου και με τα ωτα βαρεως ηκουσαν και τους οφθαλμους αυτων εκλεισαν, μηποτε ιδωσι με τους οφθαλμους και ακουσωσι με τα ωτα και νοησωσι με την καρδιαν και εισερχεσουσι, και ιατρευσω αυτους. Γνωστον λοιπον εστω εις εσας οτι εις τα εθνη απεσταλη το σωτηριον του Θεου, αυτοι και θελουσιν ακουσει. Και αφου ειπε ταυτα ανεχωρησαν οι Ιουδαιοι εχοντες πολλην συζητησιν προς αλληλους. Εμεινε δε ο Παυλος δυο ολοκληρα ετη εν ιδιαιτερα μισθωτη οικια και εδεχετο παντας τους ερχομενους προς αυτον, κηρυττων την βασιλειαν του Θεου και διδασκων μετα πασης παρρησιας ακωλυτως τα περι του Κυριου Ιησου Χριστου.
Παυλος, δουλος Ιησου Χριστου, προσκεκλημενος αποστολος, κεχωρισμενος δια το ευαγγελιον του Θεου, 2 το οποιον προπεσεξθε δια των προφητων αυτου εν ταις γαγιας γραφαις, 3 περι του Υιου αυτου, οστις εγεννηθη δια εν των προφητων αυτου εν ταις αγιαις γραφαις, δια του οποιου ελαβομεν χαριν και αποστολην εις υπακοην πιστεως παντων των εθνων υπερ του ονοματος αυτου, 6 μεταξυ των οποιων εισθε και σεις προσκεκλημενοι του Ιησου Χριστου, προς παντας τους οντας εν Ρωμη αγαπητους του Θεου, προσκεκλημενους αγιους, χαρις ειη υμιν και ειρηνη απο Θεου Πατρος ημων και Κυριου Ιησου Χριστου.

Πρωτον μεν ευχαριστω τον Θεον μου δια Ιησου Χριστου υπερ παντων υμων, διοτι η πιστις σας κηρυττεται εν ολω τω κοσμω. Επειδη μαρτυς μου ειναι ο Θεος, τον οποιον λατρευω δια του πνευματος μου εν τω ευαγγελιω του Υιου αυτου, οτι αδιαλειπτως σας ενθυμουμαι, δεομενος παντοτε εν ταις προσευχαις μου να αξιωθω ηδη ποτε δια του θεληματος του Θεου να ελθω προς εσας. Διοτι επιποθω να σας ιδω, δια να σας μεταδωσω χαρισμα τι πνευματικον προς στηριξιν υμων, τουτο δε ειναι, το να συμπαρηγορηθω μεταξυ σας δια της κοινης πιστεως υμων τε και εμου. 

Διοτι δε να αγνοητε, αδελφοι, οτι πολλακις εμελετησα να ελθω προς εσας, εμποδισθην ομως μεχρι τοτε, δια να απολαυσω καρπον τινα και μεταξυ σας, καθως και μεταξυ των λοιπων εθνων. Χρεωστης ειμαι προς Ελληνας τε και βαρβαρους, σοφους τε και ασοφους· ουτω προθυμος ειμαι το κατ' εμε να κηρυξω το ευαγγελιον και προς εσας τους εν Ρωμη. Διοτι δεν αισχυνομαι το ευαγγελιον του Χριστου, επειδη ειναι δυναμις Θεου προς σωτηριαν εις παντα τον πιστευοντα Ιουδαιον τε, πρωτον και Ελληνα.

Διοτι δι' αυτου αποκαλυπτεται η δικαιοσυνη του Θεου εκ πιστεως εις πιστιν, καθως ειναι γεγραμμενον· Ο δε δικαιος θελει ζησει εκ πιστεως. Δια τουτο και παρεδωκεν αυτους ο Θεος εις ακαθαρσιαν, ωστε να ατιμαζωνται τα σωματα αυτων μεταξυ αυτων. Οιτινες μετηλλαξαν την αληθειαν του Θεου εις το ψευδος, και εσεβασθησαν και ελατρευσαν την κτισιν μαλλον παρα τον κτισαντα, οστις ειναι ευλογητος εις τους αιωνας· αμην. Δια τουτο παρεδωκεν αυτους ο Θεος εις παθη ατιμιας· διοτι και αι γυναικες αυτων μετηλλαξαν την φυσικην χρησιν εις την παρα φυσιν· ομοιως δε και οι ανδρες, αφησαντες την φυσικην χρησιν της γυναικος, εξεκαυθησαν εις την επιθυμιαν αυτων προς αλληλους, πραττοντες την ασχημοσυνην αρσενες εις αρσενας και απολαμβανοντες εις εαυτους την πρεπουσαν αντιμισθιαν της πλανης αυτων.

Και καθως απεδοκιμασαν το να εχωσιν επιγνωσιν του Θεου, παρεδωκεν αυτους ο Θεος εις αδοκιμον νουν, ωστε να πραττωσι τα μη πρεποντα, πληρεις οντες πασης αδικιας, πορνειας,
πονηριας, πλεονεξιας, κακιας, γεμοντες φθονου, φονου, εριδος, δολου, κακοηθειας· 30ψιθυρισται, καταλαλοι, μισθεοι, υβρισται, υπερηφανοι, αλαζονες, εφευρεται κακων, απειθεις εις τους γονεις, 31ασυνετοι, παραβαται συνθηκων, ασπλαγχνοι, αδιαλλακτοι, ανελεημονες· 32οιτινες ενω γνωριζουσι την δικαιοσυνην του Θεου, οτι οι πραττοντες τα τοιαυτα ειναι αξιοι θανατου, ουχι μονον πραττουσιν αυτα, αλλα και συνευδοκουσιν εις τους πραττοντας.

Chapter 2
1Δια τουτο αναπολογητος εισαι, ω ανθρωπε, πας οστις κρινεις· διοτι εις ο, τι κρινεις τον αλλον, σεαυτον κατακρινεις· επειδη τα αυτα πραττεις συ ο κρινων.
2Εξευρομεν δε οτι η κρισις του Θεου ειναι κατα αληθειαν εναντιον των πραττοντων τα τοιαυτα.
3Και νομιζεις τουτο, ω ανθρωπε, συ ο κρινων τους πραττοντας τα τοιαυτα και πραττων αυτα, οτι θελεις εκφυγει την κρισιν του Θεου;
4Η καταφρονεις τον πλουτον της χρηστοτητος αυτου και της υπομονης και της μακροθυμιας, αγνοων οτι η χρηστοτης του Θεου σε φερει εις μετανοιαν;
5δια δε την σκληροτητα σου και αμετανοητον καρδιαν θησαυριζεις εις σεαυτον οργην εν τη ημερα της οργης και της αποκαλυψεως της δικαιοκρισιας του Θεου,
6οστις θελει αποδωσει εις εκαστον κατα τα εργα αυτου,
7εις μεν τους ζητουντας δι' υπομονης εργου αγαθου, δοξαν και τιμην και αφθαρσιαν ζωην αιωνιον,
8εις δε τους φιλονεικους και απειθουντας μεν εις την αληθειαν, πειθομενους δε εις την αδικιαν θελει εισθαι θυμος και οργη, θλιψις και στενοχωρια επι πασαν ψυχην ανθρωπου του εργαζομενου το κακον, Ιουδαιου τε πρωτον και Ελληνος·
9δοξα δε και τιμη και ειρηνη εις παντα τον εργαζομενον το αγαθον, Ιουδαιον τε πρωτον και Ελλαν-
σου εγείνεν ακροβυστία. 26Εαν λοιπόν ο απεριτμητός φυλαττε τα διατάγματα του νομού, η ακροβυστία αυτού δεν θέλει λογίσθη αντί περιτομής; 27και ο εκ φυσικού απεριτμητός, εκτελών τον νομόν, θέλει κρίνει σε οσίτι, εχὼν το γράμμα του νομού και την περιτομήν, είσαι παραβάτης του νομού. 28Διοτι Ιουδαίος δεν είναι ο εν τω φανερω Ιουδαίος, ουδέ περιτομής η εν τω φανερω η γινομενεν εν σαρκί, 29αλλ' Ιουδαίος είναι ο εν τω κρυπτω Ιουδαίος, και περιτομή της καρδίας κατα πνευμα, συχί κατα γραμμα, του οποίου ο επαινος είναι συχί εξ ανθρωπίνων, αλλ' εκ του Θεου.

Chapter 3

1Τις λοιπον η υπεροχή του Ιουδαίου, η τις η ωφελεια της περιτομής; 2Πολλη κατα παντα τροπον. Πρωτον διοτι εις τους Ιουδαίους ενεπιστευθησαν τα λογια του Θεου. 3Επειδή ο οικονομης του νομου, η ακροβυστία αυτού δεν θελει λογισθη αντι περιτομης; 4και ο εκ φυσεως απεριτμητος, εκτελων τον νομον, θελει κρινει σε οστις, εχων το γραμμα του νομου και την περιτομην, εισαι παραβατης του νομου. 5Διοτι Ιουδαιος δεν ειναι ο εν τω φανερ Ιουδαιος, ουδε περιτομη η εν τω φανερω η γινομενεν εν σαρκι, 6αλλ' Ιουδαιος ειναι ο εν τω κρυπτω Ιουδαιος, και περιτομη της καρδιας κατα πνευμα, ουχι κατα γραμμα, του οποιου ο επαινος ειναι ουχι εξ ανθρωπων, αλλ' εκ του Θεου.

1250

Anonymous Greek Bible (Modern)
πιστευοντα εις τον Ιησουν. 27 Ποι λοιπον η καυχησις; Εκλεισθη εξω. Δια ποιου νομου; των εργων; Ουχι, αλλα δια του νομου της πιστεως. 28 Συμπεραινομεν λοιπον οτι αν ανθρωπος δικαιούται δια της πιστεως χωρίς των εργων του νομου. 29 Η των Ιουδαιων μονον ειναι ο θεος; Ουχι δε και των εθνων; Ναι, και των εθνων, 30 επειδή εις ειναι ο θεος οστις θελει δικαιωσει την περιτομην εκ πιστεως και την ακροβυστιαν δια της πιστεως. 31 Νομον λοιπον καταργουμεν δια της πιστεως; μη γενοιτο, αλλα νομον συνιστωμεν.

Chapter 4

1 Τι λοιπον θελομεν ειπει οτι απηλαυσεν Αβρααμ ο πατηρ ημων κατα σαρκα; 2 Διοτι εαν ο Αβρααμ εδικαιωθη εκ των εργων, εχει καυχημα, αλλ' ουχι ενωπιον του Θεου. 3 Επειδή τι λεγει η γραφη; Και επιστευσεν Αβρααμ εις τον Θεον, και ελογισθη εις αυτον εις δικαιοσυνην. 4 Εις δε τον εργαζομενον ο μισθος δεν λογιζεται ως χαρις, αλλ' ως χρεος· 5 εις τον μη εργαζομενον ομως, πιστευοντα δε εις τον δικαιουντα τον ασεβη, η πιστις αυτου λογιζεται εις δικαιοσυνην, 6 καθως και ο Δαβιδ λεγει τον μακαρισμον του ανθρωπου, εις τον οποιον ο Θεος λογιζεται δικαιοσυνην, χωρις εργων. 7 Μακαριοι εκεινοι, των οποιων συνεχωρησαν αι ανομιαι και των οποιων εσκεπασθησαν αι αμαρτιαι· 8 μακαριος ο ανθρωπος, εις τον οποιον ο Κυριος δεν θελει λογιζεσθαι αμαρτιαν. 9 Ουτος λοιπον ο μακαρισμος γινεται δια τους περιτετμημενους η και δια τους απεριτμητους; διοτι λεγομεν οτι η πιστις ελογισθη εις τον Αβρααμ εις δικαιοσυνην. 10 Πως λοιπον ελογισθη; οτε ητο εν περιτομη η εν ακροβυστια; Ουχι εν περιτομη αλλ' εν ακροβυστια· 11 και ελαβε το σημειον της περιτομης, σφραγιδα της δικαιοσυνης της εκ πιστεως της εν τη ακροβυστια, δια να ετοιηατηθη αυτος πατηρ παντων των πιστευοντων ενω υπαρχουσιν εν τη ακροβυστια, δια να λογισθη και εις αυτους η δικαιοσυνη, 12 και πατηρ της περιτομης, ουχι μονον εις τους περιπατουντας εις τα ιχνη της πιστεως του πατρος ημων Αβρααμ της εν τη ακροβυστια. 13 Επειδη η επαγγελια προς τον Αβρααμ η προς το σπερμα αυτου, οτι εμελλε να ηναι κληρονομος του κοσμου, δεν εγεινε δια του νομου, αλλα δια της δικαιοσυνης της εκ πιστεως. 14 Διοτι εαν ηναι κληρονομοι οι εκ του νομου, η πιστις εματαιωθη και κατηργηθη η επαγγελια· 15 επειδη η νομος επιφερει οργην· διοτι οπου δεν υπαρχει νομος, ουδε παραβασις υπαρχει. 16 Δια τουτο εκ πιστεως της κληρονομια, δια να ηναι κατα χαριν, ωστε η επαγγελια η νομος λογιζεται εις εκ περιτομης του Αβρααμ αλλα και το εκ της πιστεως του Αβρααμ, οστις ειναι πατηρ παντων ημων, 17 καθως ειναι γεγραμμενον, οτι πατερα πολλων εθνων σε κατεστησα, ενωπιον του Θεου εις την οποιαν επιστευσεν, του ζωοποιοντος τους νεκρους και καλουντος τα μη οντα ως οντα· 18 οστις καιτοι μη εχων ελπιδα επιστευσεν επ' ελπιδι, οτι εμελλε να γεινη πατηρ πολλων εθνων και την νεκρωσιν της μητρας της Σαρρας· 19 και και η ασθενησας κατα την πιστιν δεν ευσυλλογισθη το σωμα αυτου οτι ηδη ηναι νεκρωμενον, εκατονευτης εκατονευτης ων, και την νεκρωσιν της μητρας της Σαρρας· 20 ουδε εδιστασαν εις την επαγγελιαν του Θεου δια της απιστιας, αλλ' ενευδαμωθη εις την πιστιν, δοξασας τον Θεον.
οποιον υπεσχεθη, ειναι δυνατος και να εκτελεση. 

22 Δια τοτε και ελογισθη εις αυτον εις δικαιουσην. 23 Δεν εγραφη δε δι' αυτον μονον, οτι ελογισθη εις αυτον, 24 αλλα και δι' ημας, εις τους οποιους μελλει να λογιση, τους πιστευοντας εις τον αναστησαντα εκ νεκρων Ιησουν τον Κυριον ημων, 25 οστις παρεδοθη δια τας αμαρτιας ημων και ανεστη δια την δικαιωσιν ημων.

Chapter 5

1 Δικαιωθεν εκ πιστεως, εχομεν ειρηνην προς τον Θεον δια του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, 2 δια του οποιου ελαβομεν και την εισοδον δια της πιστεως εις την χαριν ταυτην, εις την αμαρτιαν ισταμεθα και καυχωμεθα εις τον αναστησαντα εκ νεκρων Ιησουν τον Κυριον ημων, 3 και ουχι μονον, αλλα και εις τους οποιους μελλει να λογισθη, τους πιστευοντας εις τον αναστησαντα εκ νεκρων Ιησουν τον Κυριον ημων, οστις παρεδοθη δια τας αμαρτιας ημων και ανεστη δια την δικαιωσιν ημων.

4 Δια τουτο καθως δι' ενος αμαρτησαντος εισηλθεν εις τον κοσμον και δια της αμαρτιας ο θανατος, και ουτω διηλθεν ο θανατος εις παντας ανθρωπους, 5 ουτως δεν ειναι καθως το αμαρτημα, ουτω και το χαρισμα· διοτι αν δια το αμαρτημα του ενος απεθανον οι πολλοι, πολυ περισσοτερον η χαρις του Θεου και η δωρεα δια της χαριτος του ενος ανθρωπου Ιησου Χριστου επερισσευσεν εις τους πολλους. 6 Και η δωρεα δεν ειναι καθως η δι' ενος αμαρτησαντος γενομενη κατακρισις· διοτι η κρισις εκ του ενος εγεινεν εις κατακρισιν των πολλων, το δε χαρισμα εκ πολλων αμαρτησων εγεινεν εις δικαιωσιν. 7 Διοτι ο Χριστος, οτε ημεθα ετι ασθενεις, απεθανεν κατα τον ωρισμενον καιρον υπερ των ασεβων. 8 Διοτι μολις υπερ δικαιου θελει αποθανει τις· επειδη υπερ του αγαθου ισως και τολμα τις να αποθανη· 9 αλλ' ο Θεος δεικνυει την εαυτου αγαπην εις ημας, διοτι ενω ημεις ημεθα ετι αμαρτωλοι, ο Χριστος απεθανεν υπερ ημων.

10 Πολλω μαλλον λοιπον αφου εδικαιωθημεν τωρα δια του αιματος αυτου, θελομεν σωθη απο της οργης δι' αυτου. 11 Διοτι εαν εχθροι οντες εφιλιωθημεν με τον Θεον δια του θανατου του Υιου αυτου, πολλω, μαλλον φιλιωθεντες θελομεν σωθη δια της ζωης αυτου· 12 και ουχι μονον τουτο, αλλα και καυχωμενοι εις τον Θεον δια του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, δια του οποιου ελαβομεν τωρα την φιλιωσιν.

13 Δια τουτο καθως δι' ενος ανθρωπου η αμαρτια εισηλθεν εις τον κοσμον και δια της αμαρτιας ο θανατος, και ουτω διηλθεν ο θανατος εις παντας ανθρωπους, 14 διοτι μεχρι του νομου ητο εν τω κοσμω η αμαρτια, αμαρτια ομως δεν λογιζεται οταν δεν ηναι νομος· 15 αλλ' εβασιλευσεν ο θανατος απο Αδαμ μεχρι Μωυσεως και επι τους μη αμαρτησαντας κατα την ομοιοτητα της παραβασεως του Αδαμ, οστις ειναι τυπος του μελλοντος. 16 Πλην δεν ειναι καθως το αμαρτημα, ουτω και το χαρισμα· διοτι αν δια το αμαρτημα του ενος απεθανον οι πολλοι, πολυ περισσοτερον η χαρις του Θεου και η δωρεα δια της χαριτος του ενος ανθρωπου Ιησου Χριστου επερισσευσεν εις τους πολλους. 17 Διοτι η δωρεα δεν ειναι καθως η δι' ενος αμαρτησαντος γενομενη κατακρισις· διοτι η κρισις εκ του ενος εγεινεν εις κατακρισιν των πολλων, το δε χαρισμα εκ πολλων αμαρτησων εγεινεν εις δικαιωσιν.
εβασίλευσεν η αμαρτία δια του θανατού, ουτω και η χαρίς βασίλευση δια της δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ του Κυρίου ἡμῶν.

Chapter 6

1 Τι λοιπὸν θέλομεν εἰπεῖ; θελομεν επιμενεῖ εν τη αμαρτία, δια να περισσευση η χαρίς; 2 Μη γενοǐτο· ημεῖς, οἱ ἐπανακυκλώσαμεν κατὰ την αμαρτίαν, πως θέλομεν ζησεί πλεον εν αὐτῇ; 3 Η αγνοεῖτε οτι οσοί εβάπτισθημεν εἰς Χριστον Ἰησοῦ, εἰς τον θανατον αὐτου εβαπτίσθημεν; 4 Συνεταφήμεν λοιπὸν μετ' αὐτοῦ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τον θανατον, ινα καθὼς ο Χριστὸς ανέστη εκ νεκρῶν διὰ τῆς δοξῆς τοῦ Πατρος, ουτω καθὼς ημεῖς περιπάτησομεν εἰς νεαν ζωῆν. 5 Διοτι εαν εγεῖναμεν συμφυτοὶ με αὐτὸν κατὰ την ομοιότητα του θανατον αὐτου, θέλομεν εἰσθαναι κατὰ την ομοιότητα της αναστασεως, 6 τοῦτο γινώσκοντες, οτι ο παλαιος ημων ανθρωπος συνεσταυρωθη, δια να καταργηθη το σωμα της αμαρτιας, ωστε να μη ημεθα πλεον δουλοι της αμαρτιας· 7 διοτι ο αποθανων ηλευθερωθη απο της αμαρτιας. 8 Εαν δε απεθανομεν μετα του Χριστου, πιστευομεν οτι καθως θελομεν μετα της αμαρτιας εις νεκρων δεν αποθνησκει πλεον, θανατος αυτον δεν κυριευει πλεον. 9 Διοτι καθι οι απεθανομεν, απεθανην απαξ δια την αμαρτιαν, αλλα καθι ο ζη, ζη εις τον Θεον. 10 Ουτω καθι σεις φρονειτε εαυτους οτι εισθε νεκροι μεν κατα την αμαρτιαν, ζωντες δε εις τον Θεον δια Ιησου Χριστου του Κυριου ημων. 11 Ας μη βασιλευη λοιπον η αμαρτια εν τω θνητω υμων σωματι, ωστε κατα τας επιθυμιας αυτου να υπακουητε εις αυτην, 12 μηδε παριστανετε τα μελη σας οπλα αδικιας εις την αμαρτιαν, αλλα παραστησατε εαυτους εις τον Θεον ως ζωντας εκ νεκρων, και τα μελη σας οπλα δικαιοσυνης εις τον Θεον.
Chapter 7

1 Η αγνοειτε, αδελφοι, διότι λαλω προς γινωσκοντας τον νομον, οτι ο νομος εχει κυριοτητα επι του ανθρωπου εφ' οσον χρονον ζη; 2 διοτι η υπανδρος γυνη ειναι δια του νομου με τον ανδρα συζευχθη με αλλον ανδρα, θελει εισθαι μοιχαλις· εαν ομως αποθανη ο ανηρ, ειναι ελευθερα απο του νομου, ωστε να μη ειναι μοιχαλις εαν συζευχθη με αλλον ανδρα.

4 Λοιπον, αδελφοι μου, και σεις εθανατωθητε ως προς τον νομον δια του σωματος του Χριστου, δια να συζευχθητε με αλλον, τον ανασταντα εκ νεκρων, δια να καρποφορησωμεν εις τον Θεον.

5 Διοτι οτε ημεθα εν τη σαρκι, τα παθη των αμαρτιων τα δια του νομου ενηργουντο εν τοις μελεσιν ημων, δια να καρποφορησωμεν εις τον θανατον· 6 τωρα ωστε δια του σωματος του Χριστου και της εντολης, αμαρτια θανατωθηκε και το ανθρωπον δουλευει εις τον Θεον κατα το νεον πνευμα και ουχι κατα το παλαιον γραμμα.

8 Αλλα την αμαρτιαν δεν εγνωρισα, ειμη δια του νομου· διοτι και την επιθυμιαν δεν ηθελον γνωρισει, εαν ο νομος δεν ελεγε· Μη επιθυμησης.

9 Αφορμην δε λαβουσα η αμαρτια δια της εντολης, εγεννησεν εν εμοι πασαν επιθυμιαν· διοτι χωρις του νομου η αμαρτια ειναι νεκρα.

10 Και εγω εζων ποτε χωρις νομου· αλλ' οτε ηλθεν η εντολη, ανεζησεν αμαρτια, εγω δε απεθανον· 11 και η εντολη, ητις εδοθη προς ζωην, αυτη ευρεθη εν εμοι προς θανατον.

12 Διοτι η αμαρτια, λαβουσα αφορμην δια της εντολης, με εξηπατησε και δι' αυτης με εθανατωσεν.

13 Ο μεν νομος ειναι αγιος; και η εντολη αγια και δικαια και αγαθη. 14 Διοτι εξευρω μοι το αγαθον εις εμε θανατον; μη γενοιτο.

15 Αλλ' η αμαρτια, δια να φανη αμαρτια, προξενουσα εις εμε θανατον δια της εντολης. 16 Εξευρω οτι δεν κατοικει εν εμοι, τουτεστιν εν τη σαρκι μου, αγαθον· επειδη το θελειν παρεστιν εις εμε, το πραττειν ομως δεν ευρισκω· 17 Διοτι η αμαρτια, με εξηπατησε και δι' αυτης με εθανατωσεν. 18 Τωρα δε δεν πραττω πλεον τουτο εγω, αλλ' η αμαρτια η κατοικουσα εν εμοι. 19 Διοτι εξευρω μοι το αγαθον εις εμε θανατον; μη γενοιτο. 20 Εν τοις μελεσι μου, αιχμαλωτιζονται απο τον νομον της αμαρτιας, τον οντα εν τοις μελεσι μου.
Chapter 8

1 Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατακρίσεις εἰς τούς ἐν Χριστῷ, Ἰησοῦ, τοὺς μὴ περιπατοῦντας κατὰ τὴν σάρκα, ἀλλὰ κατὰ τὸ πνεῦμα. 2 Διότι ὁ νομὸς τοῦ Πνευμάτος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ με ἥλευθεροσθεὶν ἀπὸ τοῦ νομοῦ τῆς σαρκάς καὶ τοῦ θανάτου. 3 Επείδη τὸ αδύνατον εἰς τὸν νομόν, καθότι ἐπὶ ἀνισχυρὸς διὰ τῆς σαρκός, ο θεὸς πεψάς τὸν εἰαυτὸν Υἱὸν με ομοιωμα σαρκός σάρκας καὶ περὶ σάρκας, κατεκρινὲν τὴν σάρκαν ἐν τῇ σαρκί, 4 διὰ νὰ πληρώῃ η δικαιοσύνη τοῦ νομοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς μὴ περιπατοῦντας κατὰ τὴν σάρκα, ἀλλὰ κατὰ τὸ πνεῦμα: 5 διότι οἱ ἠζυγηταὶ κατὰ τὴν σάρκα τὰ τῆς σαρκός φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ τὸ πνεῦμα τὰ τὸ πνεῦμα.

6 Επείδη τὸ φρονήμα τῆς σαρκός εἶναι βαθανᾶς, τὸ δὲ φρονήμα τοῦ πνευμάτος ἡζωή καὶ εἰρήνη. 7 Διότι τὸ φρονήμα τῆς σαρκός εἶναι εὔχρω ἐν τὸν θεὸν ἐπεὶ εἰς τὸν νομὸν τοῦ Θεοῦ δεν ὑποτασσεῖται ἀλλ' ὑπεκάθεται: 8 ὁ δὲ κατὰ τὸ πνεῦμα τὸν πνεύματος ὑπεκάθεται καὶ χεῖρες τῆς δικαιοσύνης. 9 Επείδη τὸ φρονήμα τῆς σαρκός ἀρνεῖται τῆς θεοῦ, ἀλλ' εἰς τὴν δικαιοσύνην εἰς τὸν θεοῦ. 10 Εἰς τὸ πνεῦμα, ἀλλ' εἰς τὸ πνεῦμα τοῦ πνεύματος ἡζωή καὶ εἰρήνη. 11 Διότι οἱ ζωντεῖς κατὰ τὴν σάρκα τὰ τῆς σαρκός φρονοῦσιν, ὁ δὲ κατὰ τὸ πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος. 12 Διότι τὸ φρονήμα τῆς σαρκός ἀρνεῖται τοῦ θεοῦ, τὸ δὲ φρονήμα τοῦ πνεύματος ἀρνεῖται τὴν δικαιοσύνην. 13 Διότι οἱ ζωντεῖς κατὰ τὴν σάρκα τὰ τῆς σαρκός φρονοῦσιν, ὁ δὲ κατὰ τὸ πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος. 14 Διότι τὸ φρονήμα τῆς σαρκός ἀρνεῖται τοῦ θεοῦ, τὸ δὲ φρονήμα τὸν πνεύματος ἀρνεῖται τὴν δικαιοσύνην.
κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού· διότι οσούς προεγνώρισε, τουτους και προωρίσε συμμορφώς της εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ αυτοῦ, δια νὰ ηνια αυτος πρωτοτοκος μεταξυ πολλων αδελφων· ὡσος δε προωρίσε, τουτους και εκάλεσε, και ὡσος εκάλεσε, τουτους και εδικαίωσε, και ὡσος εδικαίωσε, τουτους και ἐδοξάσε. 31 Τι λοιπὸν θελομεν εἰπεῖ προς ταῦτα; Ἐαν ο Θεὸς ηνια ὑπὲρ ἡμῶν, τις θελει εἰσθαί καθ' ἡμῶν; 32 Επειδή οστις τον ιδιον εαυτου Υἱον δεν εφεισθη, αλλα παρεδωκεν αυτον υπερ παντων ημων, πως και μετ' αυτου δεν θελει χαρισει εις ημας τα παντα; 33 Τις θελει μας χωρισει απο της αγαπης του Χριστου; θλιψις η στενοχωρια η διωγμος η πεινα η γυμνοτης η κινδυνος η μαχαιρα; 34 Καθως ειναι γεγραμμενον, Ὄτι ενεκα σου θανατουμεθα ολην την ημεραν. Ελογισθημεν ως προβατα σφαγης. 35 Αλλ' εις παντα ταυτα υπερνικωμεν δια του αγαπησαντος ημας. 36 Διοτι ειμαι πεπεισμενος ότι ουτε θανατος ουτε ζωη ουτε αγγελοι ουτε αρχαι ουτε δυναμεις ουτε παροντα ουτε μελλοντα ουτε υψωμα ουτε βαθος ουτε αλλη τις κτισις θελει δυνηθη να χωριση ημας απο της αγαπης του Θεου της εν Χριστω Ιησου τω Κυριω ημων.

Chapter 9

1 Αληθειαν λεγω εν Χριστω, δεν ψευδομαι, εχων συμμαρτυρουσαν με εμε την συνειδησιν μου εν Πνευματι Αγιω, 2 οτι εχω λυπην μεγαλην και αδιαλειπτον οδυνην εν τη καρδια μου. Διοτι ηυχομην αυτος εγω να ημαι αναθεμα απο του Χριστου υπερ των αδελφων μου, των κατα σαρκα συγγενων μου, 4οιτινες ειναι Ισραηλιται, των οποιων ειναι η υιοθεσια και η δοξα και αι διαθηκαι και η νομοθεσια και η λατρεια και αι επαγγελιαι, 5των οποιων ειναι οι πατερες, και εκ των οποιων εγεννηθη ο Χριστος το κατα σαρκα, ο ων επι παντων Θεος ευλογητος εις τους αιωνας· αμην. 6 Αλλα δεν ειναι δυνατον οτι εξεπεσεν ο λογος του Θεου. Διοτι παντες οι εκ του Ισραηλ δεν ειναι ουτοι Ισραηλ, ουδε διοτι ειναι σπερμα του Αβρααμ, δια τουτο ειναι παντες τεκνα, αλλ' Εν τω Ισαακ θελει κληθη εις σπερμα. 9οιτι ο λογος της επαγγελιας ειναι ουτος· Κατα τον καιρον τουτον θελω ελθει και η Σαρρα θελει εχει υιον. 10Και ουχι μονον τουτο, αλλα και η Ρεβεκκα, οτε συνελαβε δυο εξ ενος ανδρος, Ισαακ του πατρος ημων· 11Διοτι πριν ετι γεννηθωσι τα παιδια, και πριν πραξωσι τι αγαθον η κακον, δια να μενη ο κατ' εκλογην προορισμος του Θεου, ουχι εκ των εργων, αλλ' εκ του καλουντος, 12ερρεθη προς αυτην οτι ο μεγαλητερος θελει δουλευσει εις τον μικροτερον, καθως ειναι γεγραμμενον· Τον Ιακωβ ηγαπησα, τον δε Ησαυ εμισησα. 14Τι λοιπον θελομεν ειπει; Μηπως ειναι αδικια εις τον Θεον; μη γενοιτο. 15Διοτι προς τον Μωυσην λεγει θελω ελεησει οντινα ελεω, και θελω οικτειρησει οντινα οικτειρο. 16Αρα λοιπον δεν ειναι του θελοντος ουδε του τρεχοντος, αλλα του ελεουντος Θεου. 17Διοτι η γραφη λεγει προς τον Φαραω οτι δι' αυτο τουτο σε εξηγειρα, δια να δειξω εν σοι την δυναμιν μου, και δια να διαγγελθη
το ονόμα μου εν παση τη γη. 18 Αρα λοιπον οντινα θελει ελεει και οντινα θελει σκληρυνει. 19 Θελεις λοιπον μοι ειπεί: Δια τι πλεον μεμφεται; εις το θελημα αυτων τις εναντιουται; 20 Αλλα μαλιστα συ, οτι αντακορινεαι προς τον Θεου; Μηπως το πλασμα θελει ειπει προς τον πλασαντα, Δια τι με εκαμες ουτως; 21 Η δεν εχει εξουσιαν ο κεραμευς του πηλου, απο του αυτου μιγματος να καμη αλλο μεν σκευος εις τιμην, αλλο δε εις ατιμιαν; 22 Αλλα μαλιστα συ, ω ανθρωπε, τις εισαι, οστις ανταποκρινεσαι προς τον Θεον; Μηπως το πλασμα θελει ειπει προς τον πλασαντα, Δια τι με εκαμες ουτως; 23 Εις το θελημα αυτου τις εναντιουται; 24 Καθως και εν τω Ωσηε λεγει· Θελω καλεσει λαον μου τον ου λαον μου, και ηγαπημενην την ουκ ηγαπημενην. 25 Και καθως προειπεν ο Ησαιας· Εαν ο Κυριος Σαβαωθ δεν ηθελει αφησει εις ημας σπερμα, ως τα Σοδομα ηθελομεν γεινει και με τα Γομορρα ηθελομεν ομοιωθη. 26 Τι λοιπον θελομεν ειπει; Οτι τα εθνη τα μη ζητουντα δικαιοσυνην εφθασαν εις δικαιοσυνην, δικαιοσυνην δε την εκ πιστεως, ο δε Ισραηλ ζητων νομον δικαιοσυνης, εις νομον δικαιοσυνης δεν εφθασε. 27 Δια τι; Επειδη δεν εζητει αυτην εκ πιστεως, αλλ' ως εκ των εργων του νομου· διοτι προσεκοψαν εις τον λιθον του προσκομματος, καθως ειναι γεγραμμενον· Ιδου, θετω εν Σιων λιθον προσκομματος και πετραν σκανδαλου, και πας ο πιστευων επ' αυτον δεν θελει καταισχυνθη.

Chapter 10

1 Αδελφοι, η επιθυμια της καρδιας μου και η δεησις η προς τον Θεον υπερ του Ισραηλ ειναι δια την σωτηριαν αυτων· 2 διοτι μαρτυρω περι αυτων οτι εχουσι ζηλον Θεου, αλλ' ουχι κατ' επιγνωσιν. 3 Επειδη μη γνωριζοντες την δικαιοσυνην του Θεου, και ζητουντες να συστησωσι την ιδιαν αυτων δικαιοσυνην, δεν υπεταχθησαν εις την δικαιοσυνην του Θεου. 4 Επειδη το τελος του νομου ειναι ο Χριστος προς δικαιοσυνην εις παντα τον πιστευοντα. 5 Διοτι ο Μωυσης γραφει την δικαιοσυνην την εκ του νομου, λεγων οτι ο ανθρωπος ο καμνων ταυτα θελει ζησει δι' αυτων· 6 η εκ πιστεως ομως δικαιοσυνη λεγει ουτω· Μη ειπης εν τη καρδια σου, Τις θελει αναβη εις τον ουρανον; τουτεστι δια να καταβιβαση τον Χριστον. 7 Τις θελει καταβη εις την αβυσσον; τουτεστι δια να αναβιβαση τον Χριστον εκ νεκρων. 8 Αλλα τι λεγει; Πλησιον σου ειναι ο λογος, εν τω στοματι σου και εν τη καρδια σου· τουτεστιν ο λογος της πιστεως, τον οποιον κηρυττομεν. 9 Οτι εαν ομολογησης δια του στοματος σου τον Κυριον Ιησουν, και πιστευσης εν τη καρδια σου οτι ο Θεος ανεστησεν αυτον εκ νεκρων, θελεις εις ωγη την αβυσσον. 10 Διοτι οι καρδιες πιστευεις τις προς δικαιοσυνην, και με το στομα γινεται ομολογια προς σωτηριαν. 11 Διοτι ιπει εις τη καταβαση πας ο πιστευων επ' αυτον δεν θελει
κατασχυνθη. 12 Επειδὴ δεν είναι διαφορα Ιουδαίου τε και Ελλήνος· διότι ο αυτός Κυριος είναι παντων, πλουσίος προς παντας τους επικαλουμένους αυτον· 13 διότι Πας οστις επικαλέσθη το ονομα του Κυριου θέλει σωθη. 14 Πως λοιπον θελουσιν επικαλεσθη εκεινον, εις τον οποιον δεν επιστευσαν; και πως θελουσι πιστευσεις εις εκεινον, περι τον οποιον δεν ηκουσαν; και πως θελουσιν ακουσεις χωρις να υπαρχη ο κηρυττων; 15 Και πως θελουσιν κηρυξεις, εαν δεν αποσταλωσι; Καθως ειναι γεγραμμενον· Ποσον ωραιοι οι ποδες των ευαγγελιζομενων ειρηνην, των ευαγγελιζομενων τα αγαθα. 16 Αλλα δεν υπηκουσαν παντες εις το ευαγγελιον. Διοτι ο Ησαιας λεγει· Κυριε, τις επιστευσεν εις το κηρυγμα ημων; 17 Αρα η πιστις ειναι εξ ακοης, η δε ακοη δια του λογου του Θεου. 18 Λεγω ομως, Μη δεν ηκουσαν; Μαλιστα εις πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγος αυτων, Και εις τα περατα της οικουμενης οι λογοι αυτων. 19 Αλλα λεγω, Μη δεν εγνωρισεν ο Ισραηλ; Πρωτος ο Μωυσης λεγει· Εγω θελω σας παροξυνει εις ζηλοτυπιαν με τους μη εθνος, Θελω σας παροργισει με εθνος ασυνετον. 20 Ο δε Ησαιας αποτολμα και λεγει· Ευρεθην παρα των μη ζητουντων με, εφανερωθην εις τους μη ερωτωντας περι εμου. 21 Προς δε τον Ισραηλ λεγει· Ολην την ημεραν εξετεινα τας χειρας μου προς λαον απειθουντα και αντιλεγοντα.

Chapter 11

1 Λεγω λοιπον, Μηπως απερριψεν ο Θεος τον λαον αυτου; Μη γενοιτο· διοτι και εγω Ισραηλιτης ειμαι, εκ σπερματος Αβρααμ, εκ φυλης Βενιαμιν. 2 Δεν απερριψεν ο Θεος τον λαον αυτου, τον οποιον προεγνωρισεν. Η δεν εξευρετε τι λεγει η γραφη περι του Ηλια; πως ομιλει προς τον Θεον κατα του Ισραηλ, λεγων· 3 Κυριε, τους προφητας σου εθανατωσαν και τα θυσιαστηρια σου κατεσκαψαν, και εγω εναπελειφθην μονος, και ζητουσι την ψυχην μου. 4 Αλλα τι αποκρινεται προς αυτον ο Θεος; Αφηκα εις εμαυτον επτα χιλιαδας ανδρων, οιτινες δεν εκλιναν γονυ εις τον Βααλ. 5 Ουτω λοιπον και επι του παροντος καιρου απεμεινε καταλοιπον τι κατ' εκλογην χαριτος. 6 Εαν δε κατα χαριν, δεν ειναι πλεον εξ εργων· επειδη τοτε η χαρις δεν γινεται πλεον χαρις. Εαν δε εξ εργων, δεν ειναι πλεον χαρις· επειδη το εργον δεν ειναι πλεον εργον. 7 Τι λοιπον; Ο Ισραηλ δεν επετυχεν εκεινο το οποιον ζητει, οι εκλεκτοι ομως επετυχον· οι δε λοιποι ετυφλωθησαν, καθως ειναι γεγραμμενον· Εδωκεν εις αυτους ο Θεος πνευμα νυσταγμου, οφθαλμους δια να μη βλεπωσι και ωτα δια να μη ακουωσι, εως της σημερον ημερας. 8 Και ο Δαβιδ λεγει· Ας γεινη η τραπεζα αυτων εις παγιδα και εις βροχον και εις σκανδαλον και εις ανταποδομα εις αυτους· 9 Ας σκοτισθωσιν οι οφθαλμοι αυτων δια να μη βλεπωσι, και τον νωτον αυτων διαπαντος κυρτωσον. 10 Λεγω λοιπον, Μηπως απετασαν δια να πεσωσι; Μη γενοιτο· αλλα δια της πτωσεως αυτων εγεινεν η σωτηρια εις τα εθνη, δια να κινηση αυτους εις ζηλοτυπιαν.
καὶ εἰς τὸν θεὸν τὸν ἀγιόν τὸν βασιλεὺς τῶν ἁγίων· 18Ἀλλ' ἐάν τις νεκρὸς ἐν τῷ θεόν, ἐὰν τοῖς ἱδρύμασιν καὶ τοῖς σπάσονσιν, οὐκ ἂν ἔπεσεν.
ο δε καθεις μελη αλληλων. 6Εχοντες δε χαρισματα διαφορα κατα την αναλογιαν της πιστεως, 7ειτε διακονιαν, ας καταγινωμεθα εις την διακονιαν, ειτε διδασκαλιαν, 8ειτε προφητειαν, ας προφητευωμεν κατα την αναλογιαν της πιστεως, ειτε προτρεπει τις, ειτε την προτροπην· ο μεταδιδων, ας μεταδιδη εν απλοτητι, ο προισταμενος ας προισταται μετ' επιμελειας, ο ελεων ας ελεη εν ιλαροτητι. 9Η αγαπη ας ηναι ανυποκριτος. Αποστρεφεσθε το πονηρον, προσκολλασθε εις το αγαθον, γινεσθε προς αλληλους φιλοστοργοι δια της φιλαδελφιας, προλαμβανοντες να τιματε αλληλους, εις την σπουδην αοκνοι, κατα το πνευμα ζεοντες, τον Κυριον δουλευοντες, εις την ελπιδα χαιροντες, εις την θλιψιν υπομενοντες, εις την προσευχην προσκαρτερουντες, εις τας χρειας των αγιων μεταδιδοντες, την φιλοξενιαν ακολουθουντες.

Chapter 13

1Πασα ψυχη ας υποτασσηται εις τας ανωτερας εξουσιας. Διοτι δεν υπαρχει εξουσια απο Θεου· αι δε ουσαι εξουσιαι υπο του Θεου ειναι τεταγμεναι. 2Ωστε ο εναντιουμενος εις την εξουσιαν εναντιουται εις την διαταγην του Θεου· οι δε εναντιουμενοι θελουσι λαβει εις εαυτους καταδικην. 3Διοτι οι αρχοντες δεν ειναι φοβος των αγαθων εργων, αλλα των κακων. Θελεις δε να μη φοβησαι την εξουσιαν; πραττε το καλον, και θελεις εχει επαινον παρ' αυτης· 4επειδη ο αρχων ειναι του Θεου υπηρετης εις σε προς το καλον. Εαν ομως πραττης το κακον, φοβου· διοτι δεν φορει ματαιως την μαχαιραν· επειδη του Θεου υπηρετης ειναι, εκδικητης δια να εκτελη την οργην κατα του πραττοντος το κακον. 5Δια τουτο ειναι αναγκη να υποτασσησθε ουχι μονον δια την οργην, αλλα και δια την συνειδησιν. 6Επειδη δια τουτο πληρονετε και φορους· διοτι υπηρεται του Θεου ειναι εις αυτο τουτο ενασχολουμενοι. 7Αποδοτε λοιπον εις παντας τα οφειλομενα, εις οντινα οφειλετε τον φορον τον φορον, εις οντινα τον δασμον τον δασμον, εις οντινα τον φοβον τον φοβον, εις οντινα την τιμην την τιμην. 8Εις μηδενα μη οφειλετε μηδεν ειμη το να αγαπατε αλληλους· διοτι ο αγαπων τον αλλον εκπληροι τον νομον. 9Επειδη το, Μη μοιχευσης, μη φονευσης, μη κλεψης, μη ψευδομαρτυρησης, μη επιθυμησης, και πασα αλλη εντολη, εν τωτοι τω λογω συμπεριλαμβανεται, εν τω Θελεις αγαπα τον πλησιον σου ως σεαυτον. 10Η αγαπη κακον δεν καμνει εις τον πλησιον· ειναι λοιπον εκπληρωσις του νομον η αγαπη. 11Και μαλιστα, εξευροντες
τον καιρον, οτι ειναι ηδη ωρα να εγερθωμεν εκ του υπνου· διοτι ειναι πλησιεστερα εις ημας η σωτηρια παρ' οτε επιστευσαμεν. 12Η νυξ προεχωρησεν, η δε ημερα επλησιασεν· ας απορριψωμεν λοιπον τα εργα του σκοτους και ας ενδυθωμεν τα οπλα του φωτος. 13Ας περιπατησωμεν ευσχημονως ως εν ημερα, μη εις συμποσια και μεθας, μη εις κοιτας και ασελγειας, μη εις εριδα και φθονον· 14αλλ' ενδυθητε τον Κυριον Ιησουν Χριστον, και μη φροντιζετε περι της σαρκος εις το να εκτελητε τας επιθυμιας αυτης.

Chapter 14

1Τον δε ασθενουντα κατα την πιστιν προσδεχεσθε, ουχι εις φιλονεικιας διαλογισμων. 2Αλλος μεν πιστευει οτι δυναται να τρωγη παντα, ο δε ασθενων τρωγει λαχανα. 3Ο τρωγων ας μη καταφρονη τον μη τρωγοντα, και ο μη τρωγων ας μη κρινη τον τρωγοντα· διοτι ο Θεος προσεδεχθη αυτον. 4Ο παρατηρων την ημεραν παρατηρει αυτην δια τον Κυριον, και ο μη παρατηρων την ημεραν δια τον Κυριον δεν παρατηρει αυτην. Ο τρωγον δια τον Κυριον τρωγει· διοτι ευχαριστει εις τον Θεον. 5Διοτι ουδεις εξ ημων ζη δι' εαυτον και ουδεις αποθνησκει δι' εαυτον. 6Επειδη εαν τε ζωμεν, δια τον Κυριον ζωμεν· εαν τε αποθνησκωμεν, δια τον Θεον αποθνησκομεν. 7Ας ηναι εκαστος πεπληροφορημενος εις τον ιδιον αυτου νουν. 8Ο παρατηρων την ημεραν παρατηρει αυτην δια τον Κυριον, και ο μη παρατηρων την ημεραν δια τον Κυριον δεν παρατηρει αυτην. Ο τρωγον δια τον Κυριον τρωγει· διοτι ευχαριστει εις τον Θεον. 9Διοτι οντες ελεημονια εις τον Χριστον ευαρεστει εις τον Θεον· και ο μη τρωγον δια τον Κυριον οδηγησε τον αδελφον σοι προς την ιερειαν. 10Ας ηναι εκαστος πεπληροφορημενος εις τον ιδιον αυτου νουν. 11Αρα λοιπον εκαστος ημων το εργα του Θεου να μη καταστρεφε.
εχες; εχε αυτην εντος σου ενωπιον του Θεου· μακαριος οστις δεν κατακρινει εαυτον εις εκεινο, το οποιον αποδεχεται. 23Οστις ομως αμφιβαλλει, κατακρινεται, εαν φαγη, διοτι δεν τρωγει εκ πιστεως· και παν τι δεν γινεται εκ πιστεως, ειναι αμαρτιa.

Chapter 15

1Οφειλομεν δε ημεις οι δυνατοι να βασταζωμεν τα ασθενηματα των αδυνατων, και να μη αρεσκωμεν εις εαυτους. 2Αλλ' εκαστος ημων ας αρεσκη εις τον πλησιον δια το καλον προς οικοδομην· 3επειδη και ο Χριστος δεν ηρεσεν εις εαυτον, αλλα καθως ειναι γεγραμμενον, Οι αμαρτηματα αυτου του καταγαζοντων σε αυτον· 4ο δε Θεος της υπομονης και της παρηγοριας ειναι γεγραμμενον, Οι ονειδισμοι των ονειδιζοντων σε επεπεσον επ τον Κυριον ημους, 5δια να δοξασουμεν εις αυτον. 6επειδη και ο Χριστος δεν ηρεσεν εις εαυτον, αλλα καθως ειναι γεγραμμενον, Οι ονειδισμοι των ονειδιζοντων σε επεπεσον επ τον Κυριον ημους, 7ο δε Θεος της υπομονης και της παρηγοριας ειναι γεγραμμενον, Οι ονειδισμοι των ονειδιζοντων σε επεπεσον επ' εμε.

2Οστις ομως αμφιβαλλει, κατακρινεται, εαν φαγη, διοτι δεν τρωγει εκ πιστεως· και παν τι δεν γινεται εκ πιστεως, ειναι αμαρτια.

1Και ποιος τον εχεις, εν εσον ενωπιον του Θεου· μακαριος οστις...
να σας ιδω και να προπεμφθω εκει απο σας, αφού πρωτον οπωσουν σας χορτασθω. 25Τώρα δε υπαγω εις Ιερουσαλημ, εκπληρων την διακονιαν εις τους αγιους. 26Ιοσηφ ευρεστησαν η Μακεδονια και Αχαια να καμωσι τινα βοηθειαν εις τους πτωχους των αγιων των εν Ιερουσαλημ. 27Ευρεστησαν τωντι, και ειναι οφειλεται αυτων. Διοτι εαν τα εθνη εγειναν συγκοινωνιαν αυτων εις τα πνευματικα, χρεωστουσι να υπηρετησαν αυτους και εις τα σωματικα. 28Αφού λοιπον εκτελεσω τουτο και επισφραγισω εις αυτους τον καρπον τουτον, θελω περασει δι' υμων εις την Ισπανιαν. 29Εξευρω δε οτι ερχομενος προς εσας, θελω ελθει με αφθονιαν της ευλογιας του ευαγγελιο του Χριστου. 30Σας παρακαλω δε, αδελφοι, δια του Κυριου ημων Ιησου Χριστου και δια της αγαπης του Πνευματος, να συναγωνισθητε μετ' εμου, προσευχομενοι υπερ εμου προς τον Θεον, δια να ελευθερωθω απο των εν τη Ιουδαια απειθουντων, και δια να γεινη ευπροσδεκτοι εις τους αγιους η εις την Ιερουσαλημ διακονια μου, δια να ελθω μετα χαρας προς εσας δια θεληματος του Θεου και να συναναπαυθω με σας. 33Ο δε Θεος της ειρηνης ειη μετα παντων υμων· αμην.

Chapter 16

1Συνιστω δε εις εσας Φοιβην την αδελφην ημων, ητις ειναι διακονος της εκκλησιας της εν Κεγχρεαις, δια να δεχθητε αυτην εν Κυριω αξιως των αγιων και να παρασταθητε εις αυτην εις, τι πραγμα εχει χρειαν υμων· διοτι και αυτη εσταθη προστατις πολλων και εμου αυτου. 3Ασπασθητε την Πρισκιλλαν και τον Ακυλαν, τους συνεργους μου εν Χριστω Ιησου, οιτινες υπερ της ζωης μου υπεβαλον υπο την μαχαιραν τον τραχηλον αυτων, τους οποιους ουχι εγω μονος ευχαριστω, αλλα και πασαι αι εκκλησιαι των εθνων. 5Ασπασθητε και την κατ' οικον αυτων εκκλησιαν. Ασπασθητε Επαινετον τον αγαπητον μου, οστις ειναι απαρχη της Αχαιας εις τον Χριστον. 6Ασπασθητε την Μαριαμ, ητις πολλα εκοπιασε δι' ημας. 7Ασπασθητε τον Ανδρονικον και Ιουνιαν, τους συγγενεις μου και συναιχμαλωτους μου, οιτινες ειναι επισημοι μεταξυ των αποστολων, οιτινες και προ εμου ησαν εις τον Χριστον. 8Ασπασθητε τον Αμπιλαν τον αγαπητον μου εν Κυριω. 9Ασπασθητε τον Ουρβανον τον συνεργον ημων εν Χριστω, και τον Σταχυν τον αγαπητον μου. 10Ασπασθητε τον Ρουφον, τον εκλεκτον εν Κυριω, και την μητερα αυτου και εμου. 11Ασπασθητε τον Ασυγκριτον, τον Φλεγοντα, τον Ερμαν, τον Πατροβαν, τον Ερμην και τους μετ' αυτων αδελφους. 15Ασπασθητε τον Φιλολογον και την Ιουλιαν, τον Νηρεα και την αδελφην αυτου, και τον Ολυμπαν και παντας τους αγιους τους μετ' αυτων.
σεις εμαθετε, και απομακρυνεσθε απ’ αυτων. 19 Διοτι οι τοιοτοι δεν δουλευουσι τον Κυριον ημων Ιησου Χριστου, αλλα τινα εατων κοιλιαν, και δια λογων καλων και κολακευτικων εξαπατωσι τας καρδιας των ακακων. 20 Διοτι οι τοιουτοι δεν δουλευουσι τον Κυριον ημων Ιησου Χριστου εις μεθ’ υμων. Αμην. 21 Σας απασηδεται ο Τιμοθεος ο συνεργος μου, και Λουκιος και Ιασων και Σωσιπατρος οι συγγενεις μου. 22 Σας απασηδεται εν Κυριω εγω ο Τερτιος, ο γραψας την επιστολην. 23 Σας ασπαζεται ο Γαιος ο φιλοξενων εμε και την εκκλησιαν ολην. Σας ασπαζεται Εραστος ο οικονομος της πολεως και Κουαρτος ο αδελφος.

1 Corinthians

Chapter 1

1 Παυλος, προσκεκλημενος αποστολος Ιησου Χριστου δια θεληματος Θεου, και Σωσθενης ο αδελφος,
2 προς την εκκλησιαν του Θεου την ουσαν εν Κορινθω, τους ηγιασμενους εν Χριστω Ιησου, τους προσκεκλημενους αγιους, μετα παντων των επικαλουμενων εν παντι τοπω το ονομα Ιησου Χριστου του Κυριου ημων, αυτων τε και ημων·
3 χαρις ειη υμιν και ειρηνη απο Θεου Πατρος ημων και Κυριου Ιησου Χριστου.
4 Ευχαριστω παντετε εις τον Θεον μου δια σας, δια την χαριν του Θεου την δοθεισαν εις εσας δια του Ιησου Χριστου·
5 οτι κατα παντα επλουτισθητε κατα παντα λογον και πασαν γνωσιν,
6 καθως η μαρτυρια του Χριστου εστηριχθη μεταξυ σας,
7 οστις και θελει σας στηριξει εως τελους αμεμπτους εν τη ημερα του Κυριου ημων Ιησου Χριστου.
8 Πιστος ο Θεος, δια του οποιου προσκεκληθητε εις το να ησθε συγκοινωνοι του Υιου αυτου Ιησου Χριστου του Κυριου ημων. 10 Σας παρακαλω δε, αδελφοι, δια του ονοματος του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, να λεγητε παντες το αυτο, και να μη ηναι σχισματα μεταξυ σας, αλλα να ησθε ουδεν στηριζει εις την εκκλησιαν του Κυριου ημων παντετε αγιους, και την αυτην γνωμην.
9 Διοτι εφανερωθη εις εμε παρα των εκ της οικογενειας της Χλοης, περι υμων, αδελφοι μου, οτι ειναι εριδες μεταξυ σας·
10 διοτι η εις το ονομα του Παυλου εβαπτισθη, διοτι η εις το ονομα του Απολλω, διοτι η εις το ονομα του Κηφα, διοτι η εις το ονομα του Χριστου.
11 Βαλεον εις την εκκλησιαν του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, και να λεγητε παντες το αυτο, και να μη ησθε σχισματα μεταξυ σας, αλλα να ησθε ουδεν στηριζει εις την εκκλησιαν του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, και να λεγητε παντες το αυτο, και να μη ησθε σχισματα μεταξυ σας, αλλα να ησθε ουδεν στηριζει εις την εκκλησιαν του Κυριου ημων Ιησου Χριστου.
12 Διεμερισθη ο Χριστος; μηπως ο Παυλος εσταυρωθη; μηπως οι αδελφοι εσταυρωθη; μηπως οι ονοματος του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, να λεγητε παντες το αυτο, και να μη ηναι σχισματα μεταξυ σας, αλλα να ησθε ουδεν στηριζει εις την εκκλησιαν του Κυριου ημων Ιησου Χριστου.
13 Διεμερισθη ο Χριστος; εις το να ησθε συγκοινωνοι του Υιου αυτου Ιησου Χριστου του Κυριου ημων. 14 Ευχαριστω εις τον Θεον οτι ουδεν απο σας εβαπτισα,
εἰμὴ Κρισπον καὶ Γαίων, 15δια να μη εἰπη τις στις εἰς το ονομα μου εβαπτισα. 16Εβαπτισα δε και τον οικον του Στεφανα’ εκτος τουτων δεν εξευρω εαν εβαπτισα αλλον τινα. 17Διοτι δεν με απεστειλεν ο Χριστος δια να βαπτιζω, αλλα δια να κηρυττω το ευαγγελιον, ουχι εις σοφια λογου, δια να μη ματαιωθη ο σταυρος του Χριστου. 18Διοτι ο λογος του σταυρου εις μεν τους απολλυμενους ειναι μωρια, εις ημας δε τους σωζομενους ειναι δυναμις Θεου. 19Επειτα ειναι γεγραμμενον Θελω απολεσει την σοφιαν των σοφων, και θελω αθετησει την συνεσιν των συνετων. 20Που ο σοφος; που ο γραμματευς; που ο συζητητης του αιωνος τουτου; δεν εμωρανεν ο Θεος την σοφιαν του κοσμου τουτου; 21Διοτι ηυδοκησεν ο Θεος δια της μωριας του κηρυγματος να σωση τους πιστευοντας. 22Επειτα και οι Ιουδαιοι σημειον αιτουσι και οι Ελληνες σοφιαν ζητουσιν, 23ις εις εσας την μαρτυριαν του Θεου. 24Διοτι εν τη σοφια του Θεου ο κοσμος δεν εγνωρισε τον Θεον δια της σοφιας, ηυδοκησεν ο Θεος δια της μωριας του κηρυγματος να σωση τους πιστευοντας.

Chapter 2

1Και εγω, αδελφοι, οτε ηλθον προς εσας, ηλθον ουχι με υπεροχην λογου η σοφιας κηρυττων εις εσας την μαρτυριαν του Θεου. 2Διοτι απεφασισα να μη εξευρω μεταξυ σας αλλο τι ειμη Ιησουν Χριστον, και τουτον εσταυρωμενον. 3Και εγω ηλθον προς εσας με ασθενειαν και με φοβον και με τρομον πολυν, 4και ο λογος μου και το κηρυγμα μου δεν εγινοντο με καταπειστικους λογους ανθρωποις, αλλα με αποδειξιν Πνευματος και δυναμεως, 5δια να ηναι η πιστις σας ουχι δια της σοφιας των ανθρωπων, αλλα δια της δυναμεως του Θεου.

1265
ανθρώπου το εν αυτώ; Ουτω και τα του Θεού ουδείς γινωσκει ειμη το Πνευμα του Θεου. 

12 Αλλ' ημεις δεν ελαβομεν το πνευμα του κοσμου, αλλα το πνευμα το εκ του Θεου, δια να γνωρισωμεν τα υπο του Θεου χαρισθεντα εις ημας. 

13 Τα οποια και λαλομεν συχι με διδακτους λογους ανθρωπινης σοφιας, αλλα με διδακτους του Πνευματος του Θεου, συγκρινοντες τα πνευματικα προς τα πνευματικα. 

14 Ο φυσικος ομως ανθρωπος δεν δεχεται τα του Πνευματος του Θεου· διοτι ειναι μωρια εις αυτον, και δεν δυναται να γνωριση αυτα, διοτι πνευματικως ανακρινονται. 

15 Ο δε πνευματικος ανακρινει μεν παντα, αυτος δε υπ' ουδενος ανακρινεται. 

16 Διοτι τις εγνωρισε τον θεου του Κυριου, ωστε να διδαξη αυτον; ημεις ομως εχομεν ουρων Χριστου.

Chapter 3

1 Και εγω, αδελφοι, δεν ηδυνηθην να λαλησω προς εσας ως προς πνευματικους, αλλ' ως προς σαρκικους, ως προς νηπια εν Χριστω. 

2 Γαλα σας εποτισα και ουχι στερεαν τροφην· διοτι δεν ηδυνασθε ετι να δεχθητε αυτην. Αλλ' ουδε τωρα δυνασθε ετι· 

3 επειδη ετι σαρκικοι εισθε. Διοτι ενω ειναι μεταξυ σας φθονος και ερις και διχονοιαι, δεν εισθε σαρκικοι και περιπατειτε κατα ανθρωπον; 

4 Διοτι οταν λεγη τις, Εγω μεν ειμαι του Παυλου, αλλος δε, Εγω του Απολλω· δεν εισθε σαρκικοι; 

5 Τις λοιπον ειναι ο Παυλος, και τις ο Απολλως, παρα υπηρεται, δια των οποιως επιστευσατε και, οπως ο Κυριος εδωκεν εις εκαστον; 

6 Εγω εφυτευσα, ο Απολλως εποτισεν, αλλ' ο Θεος ηυξησεν· 

7 ουτε ο φυτευων ειναι τι ουτε ο ποτιζων, αλλ' ο Θεος ο αυξανων. 

8 Ιησους Χριστος. 

9 Διοτι του Θεου ειμεθα συνεργοι· σεις εισθε του Θεου αγρος, του Θεου οικοδομη. 

10 Εγω κατα την χαριν του Θεου την δοθεισαν εις εμε ως σοφος αρχιτεκτων θεμελιον εθεσα, αλλος δε εποικοδομει· εκαστος ομως ας βλεπη πως εποικοδομει· 

11 διοτι θεμελιον αλλο ουδεις δυναται να θεση παρα το τεθεν, το οποιον ειναι ο Ιησους Χριστος. 

12 Εαν δε τις εποικοδομη επι το θεμελιον τουτο χρυσον, αργυρον, λιθους τιμιους, ξυλα, χορτον, καλαμην· 

13 εκαστου το εργον θελει φανερωθη· διοτι η ημερα θελει φανερωσει αυτο, επειδη δια πυρος ανακαλυπτεται· και το πυρ θελει δοκιμασει το εργον εκαστου οποιον ειναι. 

14 Εαν το εργον τινος, το οποιον επωκοδομησε μενη, θελει λαβει μισθον· 

15 εαν το εργον τινος κατακαη, θελει ζημιωθη, αυτος ομως θελει σωθη, πλην ουτως ως δια πυρος. 

16 Δεν εξευρετε οτι εισθε ναος Θεου και το Πνευμα του Θεου κατοικει εν υμιν; 

17 Εαν τις φθειρη τον ναον του Θεου, τουτον θελει φθειρει ο Θεος· διοτι ο ναος του Θεου ειναι αγιος, οστις εισθε σεις. 

18 Μηδεις ας μη καυχαται εις ανθρωπους· διοτι τα παντα ειναι υμων, ειτε Παυλος ειτε Απολλως ειτε Κηφας ειτε κοσμος ειτε ζωη ειτε θανατος ειτε παροντα ειτε μελλοντα, τα παντα ειναι υμων, 

20 σεις δε του Χριστου, ο δε Χριστος του Θεου.
Chapter 4

1 Οὕτως ας μας θεωρη πας ανθρώπως ως υπηρετας του Χριστου και οικονομους των μυστηριων του Θεου. 2 Το δε επιλοιπον ζητειται μεταξυ των οικονομων, να ευρεθη εκαστος πιστος. 3 Εις εμε δε ελαχιστον ειναι να ανακριθον υφ' ημων επι τη ανθρωπινης κρισεως; αλλ' ουδε ανακριναι εμαυτον. 4 Διοτι η συνειδησις μου δεν με ελεγχει επι τον κοσμον, και εις εμαυτον. 5 Ωστε μη κρινετε μηδεν προ καιρου, εως αν ελθη ο Κυριος, εις εμαυτον, και τυχει να εβασιλευσω, εφη ευλογησω, και εις εμαυτον να εργαζομενοι· αλλ' ο θεος επι την κρισιν ευλογησε. 6 Διοτι δε ο θεος μη θελει φαινεθη εις εμαυτον, και δεν ελαχιστον ειναι να ανακριθω εμαυτον. 7 Διοτι η συνειδησις μου δεν ελεγχει εις ουδεν· πλην με τουτο δεν ειμαι δεδικαιωμενος· αλλ' ο ανακρινων με ειναι ο Κυριος.

Chapter 5

1 Γενικως ακουεται οτι ειναι μεταξυ σας πορνεια, και τοιαυτη πορνεια, ητις ουδε μεταξυ των εθνων ονομαζεται, ωστε να εχη τις την γυναικα του πατρος αυτου. 2 Και σεις εισθε πεφυσιωμενοι, και δεν επενθησατε μαλλον, δια να εκβληθη εκ μεσου υμων ο πραξας το εργον τουτο. 3 Διοτι εγω ως απων κατα το σωμα, και εις εμαυτον και εις την κρισιν, και τυχει να εβασιλευσω, εφη ευλογησω, και εις εμαυτον να εργαζομενοι· αλλ' ο θεος επι την κρισιν ευλογησε.
τουτο,  
4 εν τω ονοματι του Κυριου ημων Ιησου Χριστου αφού συναχθησα τεις και το εμον πνευμα με την δυναμιν του Κυριου ημων Ιησου Χριστου 5 να παραδωσητε τον τοιουτον εις τον Σαταναν προς ολεθρον της σαρκος, δια να σωθη το πνευμα αυτου εν τη ημερα του Κυριου Ιησου. 6Δεν ειναι καλον το καυχημα σας. Δεν εξευρετε οτι ολιγη ζυμη καμνει ολον το φυραμα ενζυμον; 7Καθαρισθητε λοιπον απο της παλαιας ζυμης, δια να ησθε νεον φυραμα, καθως εισθε αζυμοι. Διοτι το πασχα ημων εθυσιασθη υπερ ημων, ο Χριστος· 8ωστε ας εορταζωμεν ουχι με ζυμην παλαιαν, ουδε με ζυμην κακιας και πονηριας, αλλα με ενζυμα ειλικρινειας και αληθειας. 9Σας εγραφα εν τη επιστολη να μη συναναστρεφησθε με πορνους, 10και ουχι διολου με τους πορνους του κοσμου τουτου η με τους πλεονεκτας η αρπαγας η ειδωλολατρας· επειδη τοτε πρεπει να εξελθητε απο του κοσμου. 11Αλλα τωρα σας εγραψα να μη συναναστρεφησθε, εαν τις αδελφος ονομαζομενος ηναι πορνος η πλεονεκτης η ειδωλολατρης η λοιδορος η μεθυσος η αρπαξ· με τον τοιουτον μηδε να συντρωγητε. 12Διοτι με μελει να κρινω και τους εξω; δεν κρινετε σεις τους εσω; 13Τους δε εξω ο Θεος θελει κρινει. Οθεν εκβαλετε τον κακον εκ μεσου υμων.

Chapter 6

1Τολμα τις απο σας, οταν εχη διαφοραν προς τον αλλον, να κρινηται ενωπιον των αγιων και ουχι ενωπιον των αγιων; 2Δεν εξευρετε οτι οι αγιοι θελουσι κρινει τον κοσμον; και εαν ο κοσμος κρινηται απο σας, αδικεισθε ενωπιον των αγιων. 3Αλλα τα δε εξω ο Θεος θελει κρινει· ουτω δεν υπαρχει μεταξυ σας ουδε εις σοφος, οστις θελει δυνηθη να κρινη ανα μεσον του αδελφου αυτου, 4αλλα αδελφος κρινεται με αδελφον, και τουτο ενωπιον απιστων; 5Προς εντροπην σας λεγω τουτο. Ουτω δεν υπαρχει μεταξυ σας ουδε εις σοφος, οστις θελει δυνηθη να κρινη ανα μεσον του αδελφου αυτου, αλλα αδελφος κρινεται με αδελφον, και τουτο ενωπιον απιστων; 6Αλλα σεις αδικειτε και αποστειτε, και μαλιστα αδελφους. 7Η δεν εξευρετε οτι οι αδικοι δεν θελουσι κληρονομησει την βασιλειαν του Θεου; Μη πλανασθε· ουτε πορνοι ουτε ειδωλολατραι ουτε μοιχοι ουτε μαλακοι ουτε αρσενοκοιται ουτε κλεπται ουτε πλεονεκται ουτε μεθυσοι ουτε λοιδοροι ουτε αρπαγες θελουσι κληρονομησει την βασιλειαν του Θεου. 8Αλλα απελουσθετε, αλλα ηγιασθε, αλλ' εδικαιωθε δια του Νευματος του Θεου ημων. 9Παντα ειναι εις την εξουσιαν μου, πλην παντα δεν συμφερουσι· παντα ειναι εις την εξουσιαν μου, αλλ' ο Θεος και ταυτην και ταυτα θελει καταργησει· το δε σωμα δεν ειναι δια την πορνειαν, αλλα δια τον Κυριον, και ο Κυριος δια το σωμα· 10ο δε Θεος και τον Κυριον εναστησε και ημας θελει αναστησει δια της δυναμεως αυτου. 11Δεν εξευρετε οτι τα σωματα σας ειναι μελη του Χριστου; να λαβω λοιπον τα μελη του Χριστου και να καμω αυτα μελη πορνης; Μη γενοιτο. 12Η δεν εξευρετε οτι ο προσκολλωμενος με την πορνην ειναι εν σωμα; διοτι θελουσι εισοθαι, λεγει, οι δυο εις σαρκα μιαν· 13οστις ομως
προσκολλάται με τον Κυριον είναι εν πνεύμα. 

18 Φευγετε την πορνείαν. Παν αμαρτήμα, το οποίον ήθελε πραξεί ο ανθρώπος, είναι εκτός του σώματός της πορνείαν, ομοίως αμαρτάνει εἰς τὸ ιδίον αὐτοῦ σῶμα. 

19 Η δὲν εξέχεται στὸ τὸ σῶμα σας είναι νάσος τοῦ Αγίου Πνεύματος τὸν εν ύμιν, το οποίον εχείτε από Θεού, καὶ δὲν εἰσθε κύριοι εαυτῶν; 

20 Διότι ηγορασθήσητε διὰ τιμής: δοξάσατε λοιπὸν τὸν Θεόν διὰ τοῦ σώματος σας καὶ διὰ τοῦ πνεύματος σας, τα οποία είναι τοῦ Θεοῦ.

Chapter 7

1 Περὶ δὲ τῶν οσῶν μοι εγραφατε, καλὸν εἶναι εἰς τὸν ἀνθρώπον νὰ μὴ εἰσήγη ἐν γυναικᾷ·
2 διὰ τὰς πορνείας ὁμοίως ἔχῃ εἴκαστος τὴν εαυτοῦ γυναῖκα, καὶ εκαστὶ ἀς ἔχῃ τὸν αὐτοῦ αὐτῆς ἀνδρα. 
3 Ο ανήρ ο αποδίδει εἰς τὴν γυναῖκα τὴν οφειλομένην εὐνοίαν· ομοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ εἰς τὸν ἀνδρα. 
4 Ἡ γυνὴ δὲν ἔξοδοι αἰτεῖ τὸν εαυτοῦ σῶμα, ἀλλʼ ο ἀνήρ· ομοίως δὲ καὶ ο ἁπάντως ἐξςειαζεῖ τὸ εαυτοῦ σῶμα, ἀλλʼ ἡ γυνὴ. 
5 Ἔπειτα δὲν εὑρεῖς ὅτι τὸ σῶμα σας ἐναείπω τοῦ Αγίου Πνεύματος τοῦ εν υμῖν, καὶ δὲν εἰσθε κύριοι εαυτῶν; 
6 Διότι ἡγοράσθητε διὰ τιμής· δοξάσατε 

7 Περὶ δὲ τῶν οσῶν μοι εγραφατε, καλὸν εἶναι εἰς τὸν ἀνθρώπον νὰ μὴ εἰσήγη ἐν γυναικᾷ·
8 διὰ τὰς πορνείας ὁμοίως ἔχῃ εἴκαστος τὴν εαυτοῦ γυναῖκα, καὶ εκαστὶ ἀς ἔχῃ τὸν αὐτοῦ αὐτῆς ἀνδρα. 
9 Ο ανήρ ο αποδίδει εἰς τὴν γυναῖκα τὴν οφειλομένην εὐνοίαν· ομοίως δὲ καὶ η γυνη εἰς τὸν ανδρα. 
10 Η γυνη δὲν εξουσιαζει τὸ εαυτης σωμα, αλλ' ο ανηρ· ομοιως δε και ο ανηρ δεν εξουσιαζει το εαυτου σωμα, αλλ' η γυνη. 
11 Διοτι ο απιστος ηγιασθη δια της γυναικος, και η γυνη η απιστος ηγιασθη δια του ανδρος· επειδη αλλως τα τεκνα σας ηθελον εισθαι ακαθαρτα, αλλα τωρα ειναι αγια.

12 Εαν δε ο απιστος χωριζηται, ας χωρισθη. Ο αδελφος ομως δεν ειναι δεδουλωμεν εις τα τοιαυτα· ο Θεος ομως προσκαλεσεν ημας εις ειρηνην. 
13 Διοτι τι εξευρεις, γυναι, αν μελλης να σωσης τον ανδρα; η τι εξευρεις, ανερ, αν μελλης να σωσης την γυναικα; 
14 Διοτι ο Θεος εμοιρασεν εις εκαστον, και καθως ο Κυριος προσκαλεσεν εκαστον, ουτως ας περιπατη. Και ουτω διατατω εις πασας τας εκκλησιας.
μη γίνεσθε δουλοί ανθρώπων. 24 Εκαστός, αδελφοί, εις ο, τι εκλήθη, εν τούτω ας μενή παρὰ τῷ Θεῷ. 25 Περὶ δὲ τῶν παρθένων προσταγῆν τοῦ Κυρίου δεν εχὼ ἀλλα γνώμην διδῶ ως πλησιμένος υπὸ τοῦ Κυρίου να ἦμαι πιστός. 26 Τοὐτο λοιπὸν νομίζω ὦτι εἶναι καλὸν διὰ τὴν παρουσίαν αναγκήν, ὦτι καλὸν εἶναι εἰς τὸν ανθρώπον να ἦναι οὕτως. 27 Εἰσαίς δεδεμένος με γυναίκα; μή ἰητεί λυσιν. Εἰσαίς λελυμένος ἀπὸ γυναίκος; μή ἰητεί γυναίκα. 28 Πλὴν καὶ εὰν νυμφευθήνη, δὲν ἡμαρτήσαν· ἀλλ’ οἱ τοιοῦτοι θελοῦν εἶναι χλιψίν ἐν τῇ σαρκὶ ἐγὼ δὲ σας φείδωμαι. 29 Λεγὼ δὲ τοῦτο, αδελφοί, ὦτι οἱ επιλεῖον καιροῖς να ἦναι οὕτως, καὶ ὦτι οἱ εχόντες γυναίκας να ἦναι ως μὴ εχόντες, 30 καὶ οἱ κλαίοντες ως μὴ κλαίοντες, καὶ οἱ χαιρόντες ως μὴ χαιρόντες, καὶ οἱ αγοραζόντες ως μὴ εχόντες κατοχῆν, 31 καὶ οἱ μεταχειρίζομενοι τοῦ κόσμου ως μηδολῶς μεταχειρίζομεν; διὸ το σχῆμα τοῦ κόσμου τοῦτον παρερχέται. 32 Θελῶ δὲ να ἦσθε αμεριμνοί. Ὁ ἀγαμός μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ως να ἀρεσῇ εἰς τὸν Κυρίον· 33 ὁ δὲ νενυμφευμένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, ως να ἀρεσῇ εἰς τὴν γυναῖκα. 34 Διαφερεῖ ἡ γυνὴ καὶ η παρθένος. Ἡ ἀγαμὸς μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, διὰ να ἦναι ἁγία καὶ τὸ σῶμα καὶ τὸ πνεῦμα· ἡ δὲ νενυμφευμένη μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, ως να ἀρεσῇ εἰς τὸν ἀνδρα. 35 Λεγὼ δὲ τοῦτο διὰ τὸ συμφέρον ὑμῶν αὐτῶν, οὐχὶ διὰ να βαλῶ εἰς ὑμᾶς παγίδα, ἀλλὰ διὰ τὸ σεμνοπρεπὲς, καὶ διὰ ἵστην ὑμῶν αὐτῶν, ὀντως διὰ τὴν συνείδησιν αὐτῶν ζωηθεῖν, κατα τὴν εμὴν γνώμην· ὕπο τὸν Θεόν· 36 Αἰαγόμενοι ὑμῶν αὐτῶν, ὀντως διὰ τὴν συνείδησιν αὐτῶν ζωηθεῖν, κατα τὴν εμὴν γνώμην· ὅτι καὶ εἰς τὸν Θεὸν· 37 Θελῶ δὲ να ἦσθε αμεριμνοί. Ο άθαντος διὰ τὸ συμφέρον υμῶν αὐτῶν, οὐχὶ διὰ να βαλῶ εἰς ὑμᾶς παγίδα, ἀλλὰ διὰ τὸ σεμνοπρεπὲς, καὶ διὰ τὴν συνείδησιν αὐτῶν ζωηθεῖν, κατα τὴν εμὴν γνώμην· ὅτι καὶ εἰς τὸν Θεὸν· ὅτι καὶ εἰς τὸν Θεὸν· ὅτι καὶ εἰς τὸν Θεὸν· 38 Αἰαγόμενοι ὑμῶν αὐτῶν, ὀντως διὰ τὴν συνείδησιν αὐτῶν ζωηθεῖν, κατα τὴν εμὴν γνώμην· ὅτι καὶ εἰς τὸν Θεὸν· 39 Εἰς τὸν Κυρίον· 40 Μακαριώτερα ομοίως εἰς τὸν Θεὸν· ὅτι καὶ εἰς τὸν Θεὸν· 41 Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθυτῶν, εξεύρομεν ὅτι παντες εχομεν γνωσιν, η γνωσις ομως φυσιοι, η δε αγαπη οικοδομει. 42 Καὶ εαν τις νομιζη οτι σχηματισθησης εως σημερον και αγαπης τον Θεον, ουτος γνωριζεται υπ’ αυτου. 43 Περὶ της βρωσεως λοιπον των εἰδωλοθυτῶν, εξεύρομεν ὅτι τὸ εἰδωλόν εἶναι οὔδεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ οὔτε δὲν υπαρχει οὔδεις άλλος Θεὸς εἰμη εἰς. 44 Διὸ ἵστην ἑνὸς τον θεον καιρους και μειναι δι’ αυτον. 45 Στερεοί εν τη καρδια, ομως δεν αρχησε ο εορτην ἐν Κυριω. 46 Μακαριωτερα ομως ειναι εαν μεινη ουτω, κατα την εμην γνωμην· οριζω δε οτι και εις εως Πνευμα Θεου.


Chapter 9

1 Δεν είμαι άγιος; δεν είμαι ελευθέρος; δεν είδων τον Ιησούν Χριστόν τον Κυρίον ημών; δεν είμαι σεις το εργόν μου εν Κυρίω; 

2 Αν δεν ήμαι είς άλλους άγιος, αλλ' είς εσάς τουλάχιστον είμαι· διότι η σφραγίς της αποστολής μου σεις είσθε εν Κυρίω. 

3 Η απολογία μου εις τους ανακρινοντας με ειναι αυτή· 

4 μη δεν εχομεν εξουσίαν να φάγωμεν και να πίωμεν; 

5 μη δεν εχομεν εξουσίαν να συμπεριφέρωμεν αδελφήν γυναίκα, ως και οι λοιποί άγιοι και οι αδέλφοι τον Κυρίον και ο Κηφας; 

6 η μονος εγω και ο Βαρνάβας δεν εχομεν εξουσίαν να μη εργαζόμεθα; 

7 Τις ποτε εκστρατεύει με εις αυτού εξοδα; Τις φυτεύει αμπέλων και δεν τρώγει εκ του καρπου αυτου; η τις ποιμαίνει ποιμνίον και δεν τρώγει εκ του γαλακτος του ποιμνίου; 

8 Ουδενος κατά ανθρώπου λάθος ταυτα· η δε λεγει ταυτα και ο νομος; 

9 διότι δι' εμού εγραφη, οτι ο αροτριων με ελπιδα πρέπει να αροτρια, και ο αλωνιζων με ελπιδα να μετεχη της ελπιδος αυτου. 

10 Διότι εν τον τον Μωυσέως είναι γεγραμμένον· Δεν θελεις εμφραξει το στόμα βοος αλωνιζοντος. 

11 η δι' εμού εγραφή, οτι δι' εμού εγραφή, οτι ο αροτριων με ελπιδα πρέπει να αροτρια, και ο αλωνιζων με ελπιδα να μετεχη της ελπιδος αυτου. 

12 Δεν εξεύρετε οτι οι εργαζόμενοι τα ιερα εκ του ιερου τρωγουσιν, οι ενασχολουμενοι εις το θυσιαστηριον μετα του θυσιαστηριου λαμβανουσι μεριδιον; 

13 Ουτω και ο Κυριος διεταξεν, οι κηρυττοντες το ευαγγελιον να ζωσιν εκ του ευαγγελιου. 

14 Πλην εγω ουδεν τουτων μετεχειν. Ουδε εγραψα ταυτα δια να γεινη ουτως εις εμε· διότι καλον ειναι εις εμε να αποθανω μαλλον παρα να ματαιωση τις το καυχημα μου. 

15 Διότι εις τους ιουδαιους ως ιουδαιος, δια να κερδησω τους ιουδαιους· εις τους υπο νομον ως υπο νομον, δια να κερδησω τους υπο νομον· 

16 εις τους ανομους ως ανομος, μη ων ανομος εις τον Θεον, αλλ' εννομος
εἰς τὸν Χριστὸν, διὰ να κερδησω ανομους· 22 εγείνα εἰς τοὺς ασθενεῖς ως ασθενής, διὰ να κερδησω τοὺς ασθενεῖς· εἰς παντὰς εγείνα τα παντα, διὰ να σωσώ παντὶ τροπω τινας. 23 Καμινω δε τοτο δια το ευαγγελιον, δια να γεινω συγκοινωνος αυτου. 24 Δεν εξευρετε οτι οι τρεχοντες εν τω σταδιω παντες μεν τρεχουσιν, εις ομως λαμβανει το brαβειον; ουτω τρεχετε, ωστε να λαβητε αυτο. 25 Πας δε ο αγωνιζομενος εις παντα εγκρατευεται, εκεινοι μεν δια να λαβωσι φθαρτον στεφανον, ημεις δε αφθαρτον. 26 Δεν εξευρετε οτι οι τρεχοντες εν τω σταδιω παντες μεν τρεχουσιν, εις ομως λαμβανει το βραβειον; ουτω τρεχετε, ωστε να λαβητε αυτο. 27 Πας δε ο αγωνιζομενος εις παντα εγκρατευεται, εκεινοι μεν δια να λαβωσι φθαρτον στεφανον, ημεις δε αφθαρτον.

Chapter 10

1 Δεν θελω δε να αγνοητε, αδελφοι, οτι οι πατερες ημων ησαν παντες υπο την νεφελην, και παντες δια της θαλασσης διηλθον, και παντες εις τον Μωυσην εβαπτισθησαν εν τη νεφελη και εν τη θαλασση, και παντες την αυτην πνευματικην βρωσιν εφαγον, και παντες το αυτο πνευματικον ποτον επιον· διοτι επινον απο πνευματικης πετρας ακολουθουση, η δε πετρα ητο ο Χριστος· αλλα δεν ευηρεστηθη ο Θεος εις τους πλειοτερους εξ αυτων· διοτι κατεστρωθησαν εν τη ερημω. 6 Ταυτα δε εγειναν παραδειγματα ημων, δια να μη ημεθα ημεις επιθυμηται κακων, καθως και εκεινοι επεθυμησαν. 7 Μηδε γινεσθε ειδωλολατραι, καθως τινες εξ αυτων, ως ειναι γεγραμμενον· Εκαθησεν ο λαος δια να φαγη και να πιη, και εσηκωθησαν να παιζωσι. 8 Μηδε ας πορνευωμεν, καθως τινες αυτων επορνευσαν και επεσον εν μια ημερα εικοσιτρεις χιλιαδες. 9 Μηδε ας πειραζωμεν τον Χριστον, καθως και τινες αυτων επειρασαν και απωλεσθησαν υπο των οφεων. 10 Μηδε γογγυζετε, καθως και τινες αυτων εγογγυσαν, και απωλεσθησαν υπο του εξολοθρευτου. 11 Ταυτα δε παντα εγινοντο εις εκεινους παραδειγματα, και εγραφησαν προς νουθεσιαν ημων, εις τους οποιους τα τελη των αιωνων εφθασαν. 12 Ωστε ο νομιζων οτι ισταται ας βλεπη μη πεση. 13 Πειρασμος δεν σας κατελαβεν ειμη ανθρωπινος· πιστος ομως ειναι ο Θεος, οστις δεν θελει σας αφησει να πειρασθητε υπερ την δυναμιν σας, αλλα μετα του πειρασμου θελει και την εκβασιν, ωστε να δυνασθε να υποφερητε. 14 Δια τουτο, αγαπητοι μου, φευγετε απο της ειδωλολατρειας. 15 Λεγω ως προς φρονιμους· κρινατε σεις τον Ισραηλ κατα σαρκα· οι τρωγοντες τας θυσιας δεν ειναι κοινωνοι του θυσιαστηριου; 16 Το ποτηριον της ευλογιας, το οποιον ευλογουμεν, δεν ειναι κοινωνια του αιματος του Χριστου; Ο αρτος, τον οποιον κοπτομεν, δεν ειναι κοινωνια του σωματος του Χριστου; 17 διοτι εις αρτος, εν σωμα ειμεθα οι πολλοι· επειδη παντες εκ του ενος αρτου μετεχομεν. 18 Βλεπετε τον Ισραηλ κατα σαρκα· οι τρωγοντες τας θυσιας δεν ειναι κοινωνια του θυσιαστηριου; 19 Τι λοιπον λεγω; οτι το ειδωλον ειναι τι; η οτι το ειδωλοθυτον ειναι τι; ουχι· αλλα οτι εκεινα, τα οποια θυσιαζουσι τα δαιμονια δεν ειναι κοινωνια του θυσιαστηριου; 20 Τι λοιπον λεγω; οτι το ειδωλον ειναι τι; η οτι το ειδωλοθυτον ειναι τι; ουχι· αλλα οτι εκεινα, τα οποια θυσιαζουσι τα δαιμονια δεν ειναι κοινωνια του θυσιαστηριου; 21 Δεν δυνασθε να πινητε το ποτηριον του Κυριου και το ποτηριον των δαιμονιων· δεν δυνασθε να ιησθε μετοχοι της τραπεζης του Κυριου και της τραπεζης των δαιμονιων. 22 Η τον Κυριον θελομεν να διεγειρωμεν εις ζηλοτυπιαν; μηπως ειμεθα ισχυροτεροι αυτου; 23 Παντα ειναι εις την εξουσιαν εις τον Χριστον, δια να κερδησω ανομους· 22 εγείνα εἰς τοὺς ασθενεῖς ως ασθενής, δια να κερδησω τοὺς ασθενεῖς· εἰς παντὰς εγείνα τα παντα, δια να σωσώ παντὶ τροπω τινας.
μου αλλα παντα δεν συμφερουσι· παντα ειναι εις την εξουσιαν μου, αλλα παντα δεν οικοδομουσι. 24 Μηδεις ας ζητη το εαυτου συμφερον, αλλ' εκαστος τα του αλλου. 25 Μηδεις ας ζητη το εαυτου συμφερον, αλλ' εκαστος τα του αλλου. 26 Παν το πωλουμενον εν τω μακελλιω τρωγετε, μηδεν εξεταζοντες δια την συνειδησιν· 27 και εαν τις των απιστων σας προσκαλη και θελετε να υπαγητε, τρωγετε ο, τι βαλλεται εμπροσθεν σας, μηδεν εξεταζοντες δια την συνειδησιν. 28 Εαν δε τις σας ειπη, Τουτο ειναι ειδωλοθυτον, μη τρωγετε δι' εκεινον τον φανερωσαντα και δια την συνειδησιν· διοτι του Κυριου ειναι η γη και το πληρωμα αυτης. 29 Και εαν τις των απιστων σας προσκαλη και θελετε να υπαγητε, τρωγετε ο, τι βαλλεται εμπροσθεν σας, μηδεν εξεταζοντες δια την συνειδησιν. 30 Και εαν εγω μετ' ευχαριστιας μετεχω, δια τι βλασφημουμαι δι' εκεινο, δια το οποιον εγω ευχαριστω; 31 Ειτε λοιπον τρωγετε ειτε πινετε ειτε πραττετε τι, παντα πραττετε εις δοξαν Θεου. 32 Μη γινεσθε προσκομμα μητε εις Ιουδαιους μητε εις Ελληνας μητε εις την εκκλησιαν του Θεου, 33 καθως και εγω κατα παντα αρεσκω εις παντας, μη ζητων το ιδιικον μου συμφερον, αλλα το των πολλων, δια να σωθωσι.
Όταν λοιπόν συνερχησθε επί το αυτό, τουτο δεν ειναι να φαγητε Κυριακον δειπνον· διοτι εκαστος λαμβανει προ του αλλου το ιδιον εαυτου δειπνον εν τω καιρω του τρωγειν, και αλλος μεν πεινα, αλλος δε μεθυει. Μη δεν εχετε οικιας δια να τρωγητε και να πινητε; η την εκκλησιαν του Θεου καταφρονετε, και καταισχυνετε τους μη εχοντας, τι να σας ειπω, να σας επαινεσω εις τουτο; δεν σας επαινω. Διοτι εγω ειμι απο του Κυριου εκεινο, το οποιον και παρεδωκα εις εσας, οτι ο Κυριος Ιησους εν τη νυκτι καθ' ην παρεδιδετο ελαβεν αρτον, και ευχαριστησας εκοψε και ειπε· Λαβετε, φαγετε· τουτο ειναι το σωμα μου το υπερ υμων κλωμενον· τουτο καμνετε εις την αναμνησιν μου. Ομοιως και το ποτηριον, αφου εδειπνησε, λεγων· Τουτο το ποτηριον ειναι η καινη διαθηκη εν τω αιματι μου· τουτο καμνετε, οσακις πινητε, εις την αναμνησιν μου. Διοτι οσακις αν τρωγητε τον αρτον και πινητε το ποτηριον τουτο, τον θανατον του Κυριου καταγγελετε, μεχρι της ελευσεως αυτου. Ωστε οσακις τρωγη τον αρτον η πινη το ποτηριον του Κυριου αναξιως, ενοχος θελει εισθαι του σωματος και αιματος του Κυριου. Ας δοκιμαζη δε εαυτον ο ανθρωπος, και ουτως ας τρωγη εκ του αρτου και ας πινη εκ του ποτηριου· διοτι ο τρωγων και πινων αναξιως τρωγει και πινει κατακρισιν εις εαυτον, μη διακρινων το σωμα του Κυριου. Δια τουτο υπαρχουσι μεταξυ σας πολλοι ασθενεις και αρρωστοι, και αποθνησκουσιν ικανοι. Διοτι εαν διεκρινομεν εαυτους, δεν ηθελομεν κρινεσθαι· αλλ' οταν κρινωμεθα, παιδευομεθα υπο του Κυριου, δια να μη κατακριθωμεν μετα του κοσμου. Ωστε αδελφοι μου, οταν συνερχησθε δια να φαγητε, περιμενετε αλληλους· εαν δε τις πεινα, ας τρωγη εν τη οικια αυτου, δια να μη συνερχησθε προς κατακρισιν. Τα δε λοιπα, οταν ελθω, θελω διαταξει.

Chapter 12

Περι δε των πνευματικων, αδελφοι, δεν θελω να αγνοητε. Εξευρετε οτι ησθε εθνικοι, συρομενοι οπως εσυρεσθε προς τα ειδωλα τα αφωνα. Δια τουτο σας γνωστοποιω οτι ουδεις λαλων δια Πνευματος Θεου λεγει αναθεμα τον Ιησουν, και ουδεις δυναται να ειπη Κυριον Ιησουν, ειμι δια Πνευματος Αγιου. Ειναι δε διαιρεσεις χαρισματων, το Πνευμα ομως το αυτο· ειναι και διαιρεσεις διακονιων, ο Κυριος ομως ο αυτος· ειναι και διαιρεσεις ενεργηματων, ο Θεος ομως ειναι ο αυτος, ο ενεργων τα παντα εν πασι. Παντα δε ταυτα ενεργει το εν και το αυτο Πνευμα, διανεμον ιδια εις εκαστον καθως θελει.
ο πους, Επειδή δεν ειμαι χειρ, δεν ειμαι εκ του σωματος, δια τοτε ταχα δεν ειναι εκ του σωματος; 16 Και εαν ειπη το ωτιον, Επειδή δεν ειμαι οφθαλμος, δεν ειμαι εκ του σωματος, δια τουτο δεν ειναι ταχα εκ του σωματος; 17 Εαν ωσον το σωμα ηναι οφθαλμος, που η ακοη; Εαν ωσον ακοη, που η σοφρης; 18 Αλλα τωρα ο Θεος εθεσε τα μελη επειδη εν εκαστον αυτων εις το σωμα καθως ηθελησεν. 19 Εαν οι ωσον παντα ησαν εκ μελους, που η ακοη; Εαν οι ακοης, που η σοφρης; Αλλα τωρα ο Θεος εθεσε τα μελη εν εκαστον αυτων εις το σωμα καθως ηθελησεν. 20 Αλλα τωρα ειναι πολλα μελη, εις το αυτο σωμα. 21 Και δεν δυναται ο οφθαλμος να ειπη προς την χειρα· Δεν εχω χρειαν σου· η παλιν η κεφαλη προς τους ποδας· Δεν εχω χρειαν υμων. 22 Αλλα πολυ περισσοτερον τα μελη του σωματος, τα οποια φαινονται οτι ειναι ασθενεστερα, ταυτα ειναι αναγκαια, και εκεινα τα οποια νομιζομεν οτι ειναι τα ατιμοτερα του σωματος, εις ταυτα αποδιδομεν τιμην περισσοτερον, και τα ασχημα υμων εχουσι περισσοτερον ευσχημοσυνην; 23 Αλλ' ο Θεος συνεκερασε το σωμα, δωσας περισσοτεραν τιμην εις το ευτελεστερον, δια να μη ηναι σχισμα εν τω σωματι, αλλα να φροντιζωσι τα μελη το αυτο υπερ αλληλων. 24 Και ειτε πασχει εν μελος, παντα τα μελη συμπασχουσιν· ειτε τιμαται εν μελος, παντα τα μελη συγχαιρουσι. 25 Και σεις εισθε σωμα Χριστου και μελη κατα μερος. 26 Και αλλους μεν εθεσεν ο Θεος εν τη εκκλησια πρωτον αποστολους, δευτερον προφητας, τριτον διδασκαλους, επειτα θαυματα, επειτα χαρισματα ιαματων, βοηθειας, κυβερνησεις, ειδη γλωσσων. 27 Μη παντες ειναι αποστολοι; μη παντες προφηται; μη παντες διδασκαλοι; μη παντες ενεργουσι θαυματα; μη παντες εχουσι χαρισματα ιαματων; μη παντες λαλουσι γλωσσας; μη παντες διερμηνευουσι; 28 Ζητειτε δε μετα ζηλου τα καλητερα χαρισματα. Και ετι πολυ υπερεχουσαν οδον σας δεικνυω.

Chapter 13

1 Εαν λαλω τας γλωσσας των ανθρωπων και των αγγελων, αγαπην δε μη εχω, εγεινα χαλκος ηχων η κυμβαλον αλαλαζον. 2 Και εαν εχω προφητειαν και εξευρω παντα τα μυστηρια και πασαν την γνωσιν, και εαν εχω πασαν την πιστιν, ωστε να μετατοπιζω ορη, αγαπην δε μη εχω, ειμαι ουδεν. 3 Και εαν παντα τα υπαρχοντα μου διανειμω, και εαν παραδωσω το σωμα μου δια να καυθω, αγαπην δε μη εχω, ουδεν ωφελουμαι. 4 Η αγαπη μακροθυμει, αγαθοποιει, η αγαπη δεν φθονει, δεν αυθαδιαζει, δεν επαιρεται, δεν ασχημονει, δεν ζητει τα εαυτης, δεν παροξυνεται, δεν διαλογιζεται το κακον, δεν χαιρει εις την αδικιαν, συγχαιρει δε εις την αληθειαν· 7 παντα ανεχεται, παντα πιστευει, παντα ελπιζει, παντα υπομενει. 8 Η αγαπη ουδεποτε εκπιπτει· τα αλλα ομως, ειτε προφητειαι ειναι, θελουσι καταργηθη· ειτε γλωσσαι, θελουσι παυσει· ειτε γνωσις, θελει καταργηθη. 9 Διοτι κατα μερος γνωσκομεν και κατα μερος προφητευομεν· 10 όταν ομως ελθη το τελειον, τοτε το κατα μερος θελει καταργηθη. 11 Ότε ημην νηπιος, ως νηπιος ελαλουν, ως νηπιος εφρονουν, ως νηπιος ευσυλλογιζομην· οτε ομως εγεινα ανηρ, κατηργησα τα του νηπιου. 12 Διοτι τωρα βλεπομεν δια καταφερτον αινιγματωδως, τοτε δε προσωπον προς προσωπον· τωρα γνωριζω κατα μερος, τοτε δε θελω γνωρισει καθως και εγνωρισθην. 13 Τωρα δε μενει πιστις, ελπις, αγαπη, τα τρια ταυτα. μεγαλητερα δε τουτων ειναι η αγαπη.
Chapter 14

1 Ακολουθείτε την αγάπην· και ζητείτε μετά ζηλού τα πνευματικά, μαλλον δε το να προφητευτεί. 2 Διότι ο λαλων γλωσσαν αγνωριστον δεν λαλει προς ανθρωπους, αλλα προς τον Θεον· διότι ουδεις ακουει αυτον, αλλα με το πνευμα αυτου λαλει μυστηρια· 3 δε προφητευντων λαλει προς ανθρωπους εις οικοδομιν και προτροπιν και παρηγοριαν. 4 Ο λαλων γλωσσαν αγνωριστον εαυτον οικοδομει, ο δε προφητευντων την εκκλησιαν οικοδομει. 5 Θελω δε παντες να λαλητε γλωσσας, μαλλον δε να προφητευτε· διοτι ο προφητευντων ειναι μεγαλητερος παρα ο λαλων γλωσσας, εκτος εαν διερμηνευη, δια να λαβη οικοδομην η εκκλησια. 6 Και τωρα, αδελφοι, εαν ελθω προς εσας λαλων γλωσσας, τι θελω σας ωφελησει, εαν δεν σας λαλησω· δια τον λαλων γλωσσας οικοδομει, ο δε προφητευντων την εκκλησιαν οικοδομει. 7 Θελω δε παντες να προφητευητε· διοτι ο προφητευντων ειναι μεγαλητερος παρα ο λαλων γλωσσας, εκτος εαν διερμηνευη, δια να λαβη οικοδομην η εκκλησια. 8 Και τα αψυχα, οσα διδουσι φωνην, ειτε αυλος ειτε κιθαρα, εαν δεν δωσωσι διακεκριμενους τους φθογγους, πως θελει γνωρισθη το αυλουμενον η το κιθαριζομενον; 9 Διοτι εαν η σαλπιγξ δωση φωνην ασαφη, τις θελει ετοιμασθη εις πολεμον; 10 Ουτω και σεις, εαν δεν δωσητε δια της γλωσσης φωνην ακαταληπτον, πως θελει γνωρισθη το λαλουμενον; διοτι θελετε λαλει εις τον αερα. 11 Εαν λοιπον δεν γνωρισω την σημασιαν της φωνης, θελω εισθαι προς τον λαλουντα βαρβαρος και ο λαλων βαρβαρος προς εμε.
λαλή γλώσσαν αγνωριστον, ας καμωσι τουτο ανα δυο και εκ διαδοχης, και εις ας διερμηνευη. 28 αλλ' εαν δεν ηναι διερμηνευτης, ας σιωπα εν τη εκκλησια, ας λαλη δε προς εαυτον και προς τον Θεον. 29 Προφηται δε ας λαλωσι δυο εκ περισσοτερον ας τρεις και ευς ακαταστασιας, ας εις ας διερμηνευη· 30 διοτι δυνασθε ο εις μετα τον αλλον να προφητευητε παντες, δια να μανθανωσι παντες και παντες να παρηγορωνται· 31 Διοτι δυνασθε ο εις μετα τον αλλον να προφητευητε παντες, δια να μανθανωσι παντες και παντες να παρηγορωνται. 32 και τα πνευματα των προφητων υποτασσονται εις τους προφητας· 33 διοτι ο Θεος δεν ειναι ακαταστασιας, αλλ' ειρηνης. Καθως εν πασαις ταις εκκλησιαις των αγιων. 34 Αι γυναικες σας ας σιωπωσιν εν ταις εκκλησιαις· διοτι δεν ειναι συγκεχωρημενον εις αυτας να λαλωσιν, αλλα να υποτασσωνται, καθως και ο νομος λεγει.

Chapter 15

1 Σας φανερονω δε, αδελφοι, το ευαγγελιον, το οποιον εκηρυξα προς εσας, το οποιον και παρελαβετε, εις το οποιον και ιστασθε, δια του οποιου και σωζεσθε, τινι τροπω σας εκηρυξα αυτο, αν φυλαττητε αυτο, εκτος εαν επιστευσατε ματαιως. 2 Διοτι παρεδωκα εις εσας εν πρωτοις εκεινο, το οποιον και παρελαβον, οτι ο Χριστος απεθανε δια τας αμαρτιας ημων κατα τας γραφας, και οτι εταφη, και οτι ανεστη την τριτην ημεραν κατα τας γραφας, εφανη εις τον Κηφαν, επειτα εις τους δωδεκα· 6 μετα ταυτα εφανη εις πεντακοσιους και επεκεινα αδελφους δια μιας, εκ των οποιων οι πλειοτεροι μενουσιν εως τωρα, τινες δε και εκοιμηθησαν· 7 επειτα εφανη εις τον Ιακωβον, επειτα εις παντας τους αποστολους· 8 τελευταιον δε παντων εφανη και εις εμε ως εις εκτρωμα. 9 Διοτι εγω ειμαι ο ελαχιστος των αποστολων, οστις δεν ειμαι αξιος να ονομαζωμαι αποστολος, διοτι κατεδιωξα την εκκλησιαν του Θεου· 10 αλλα χαριτι Θεου ειμαι· και η εις εμε χαρις αυτου δεν εγεινε ματαια, αλλα περισσοτερον αυτων περισσοτερον ανεστησε, πλην ουχι εγω, αλλ' η χαρις του Θεου η μετ' εμου. 11 Ειτε λοιπον εγω ειτε εκεινοι, ουτως επιστευσατε. 12 Εαν δε ο Χριστος κηρυττηται ως εν ουδε ο Χριστος απεθανε, ματαιον αρα ειναι το κηρυγμα ημων; 13 Και αν ανεστησεν νεκρων δεν ηναι, ουδε ο Χριστος ανεστη· 14 και αν ο Χριστος δεν ανεστη, ματαιον αρα ειναι το κηρυγμα ημων, ματαια δε και η πιστις σας. 15 Ευρισκομεθα δε και ψευδομαρτυρες του Θεου, διοτι εμαρτυρησαμεν περι του Θεου στην ανεστηση του Χριστου, τον οποιον δεν ανεστησεν, εαν καθ' υποθεσιν δεν ανασταναι νεκροι. 16 Διοτι εαν δεν ανασταναι νεκροι, ουδε ο Χριστος ανεστη· 17 αλλ' εαν ο Χριστος δεν ανεστη, ματαια η πιστις σας ετι ισοθε ουτως εν ταις αμαρτιαις υμων.
απώλεσαν. 19Εαν εν ταύτῃ τῇ ζωή μονον ελπίζωμεν εἰς τὸν Χριστὸν, εἰμέδα εἰλειπότεροι παντῶν τῶν ἀνθρώπων. 20Αλλὰ τώρα οἱ Χριστοὶ ανεστή εἰς νεκροὺς, εὐχεὶν ἀπαρχὴ τῶν κεκαταθηκόμενων. 21Διότι εἰπέτο οἱ θανάτοι ἦλθε δὴ ἀνθρωποί, υἱοὶ καὶ δὴ ἀνθρώπου ἡ αναστασις τῶν νεκρῶν. 22Επειδὴ καθὼς παντες ἀποπνεύσασθε εἰς τὸν Χριστὸν, εἰμεθα ἀπανθρωποτέροι πάντων ἀνθρώπων. 23Εκαστὸς ομος κατὰ τὴν ίδιαν αὐτοῦ ταξιν· οἱ Χριστοὶ εἰναι ἡ ἀπαρχη, ἐπείτα οοὶ εἰναι τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν παρουσία αὐτοῦ 24ἡ στειρη ἐστίνα ἐν τῷ τελείῳ, εἰς τὴν εἰσόδον τῆς θεοῦ. 25Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 26Ἀλλὰ τῶν νεκρῶν, 27διότι οὐκ εἰσὶν ἡ ἀπανθρωποτέρος πάντων ἀνθρώπων. 28Εκαστὸς ομος κατὰ τὴν ίδιαν αὐτοῦ ταξιν· οἱ Χριστοὶ εἰναι ἡ ἀπαρχη, ἐπείτα οοὶ εἰναι τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν παρουσία αὐτοῦ· 29ὑστερον θελεῖ εισθανείν το τελος, ὅταν παραδώσῃ τὴν βασιλείαν εἰς τὸν Θεόν καὶ Πατέρα, ὅταν καταργῆσῃ τὸν πεπληρωτὸν ἡμῶν. 30Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 31Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 32Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 33Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 34Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 35Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 36Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 37Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 38Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 39Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 40Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 41Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 42Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 43Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 44Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 45Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 46Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 47Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 48Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 49Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 50Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 51Αλλὰ τῶν νεκρῶν, 52Αλλὰ τῶν νεκρῶν,
διοτι θέλει σαλπίσει, καὶ οι νεκροί θελουσιν αναστηθη αφθαρτοι, καὶ ημεις θελομεν μεταμορφωθη.
53 Διοτι πρέπει το φθαρτον τουτο να ενδυθη αφθαρσιαν, και το θνητον τουτο να ενδυθη αθανασιαν.
54Όταν δε το φθαρτον τουτο ενδυθη αφθαρσιαν και το θνητον τουτο ενδυθη αθανασιαν, τοτε θελει
γενει τον θανατον τουτο να ενδυθη αφθαρσιαν· Κατεποθη το θανατον εν νικη.
55Που, θανατε, το κεντρον σου· που,
αδη, η νικη σου;
56Το δε κεντρον του θανατου ειναι η αμαρτια, και η δυναμις της αμαρτιας ο νομος.
57Άλλα χαρις εις τον θεον, οστις διδει εις ημας την νικην δια του Κυριου Ιησου Χριστου.
58Ωστε, αδελφοι μου αγαπητοι, γινεσθε στερεοι, αμετακινητοι, περισσευοντες παντοτε εις το εργον
του Κυριου.

Chapter 16

1Περι δε της συνεισφορας της υπερ των αγιων, καθως διεταξα εις τας εκκλησιας της Γαλατιας,
ουτω καμετε και σεις.
2Κατα την πρωτην της εβδομαδος εκαστος υμων ας εναποθετη παρ' εαυτω
θησαυριζων ο, τι αν ευπορη, ωστε οταν ελθω να μη συναγωνται τοτε συνεισφοραι.
3Και οταν ελθω, οποιους εγκρινητε, δι' επιστολων τουτους θελω πεμψει δια να φερωσι την δωρεαν σας εις
Ιερουσαλημ·
4και εαν ηναι αξιον να υπαγω και εγω, θελουσιν ελθει μετ' εμου.
5Θελω δε ελθει
προς εας, αφου διελθω την Μακεδονιαν· διοτι την Μακεδονιαν διερχομαι·
6και ισως θελω
παραμεινει πλησιον σας, η και παραχειμασει, δια να με προπεμψητε σεις οπου αν υπαγω.
7Διοτι
dεν θελω να σας ιδω τωρα εν παροδω, αλλ' ελπιζω να μεινω πλησιον σας καιρον τινα, εαν ο
Κυριος συγχωρηση τουτο.
8Θελω δε μεινει εν Εφεσω εως της πεντηκοστης·
9διοτι ηνοιχθη εις
εμε θυρα μεγαλη και ενεργητικη, και ειναι πολλοι εναντιοι.
10Και εαν ελθη ο Τιμοθεος, προσεχετε
να ηναι αφοβος μεταξυ σας· διοτι το εργον του Κυριου εργαζεται καθως και εγω·
11μηδεις λοιπον
ας μη εξουθενηση αυτον. Προπεμψατε δε αυτον εν ειρηνη, δια να ελθη προς εμε· διοτι προσμενω
αυτον μετα των αδελφων.
12Περι δε του αδελφου Απολλω, παρεκαλεσα αυτον πολλα να ελθη
προς εσας μετα των αδελφων· και δεν ηθελε πανταπασι να ελθη τωρα, θελει ομως ελθει οταν
ευκαιρηση.
13Αγρυπνειτε, στεκεσθε εν τη πιστει, ανδριζεσθε, ενδυναμουσθε.
14Παντα τα εργα
υμων ας γινωνται εν αγαπη.
15Σας παρακαλω δε, αδελφοι· εξευρετε την οικιαν του Στεφανα, οτι
ειναι απαρχη της Αχαιας και αφιερωσαν εαυτους εις την διακονιαν των αγιων·
16να υποτασσησθε
cαι σεις εις τους τοιουτους και εις παντα τον συνεργουντα και κοπιωντα.
17Χαιρω δε δια την
ελευσιν του Στεφανα και Φουρτουνατου και Αχαικου, διοτι την ελλειψιν σας ουτοι ανεπληρωσαν·
18επειδη ανεπαυσαν το ιδιον μου πνευμα και το ιδιον σας. Τιματε λοιπον τους τοιουτους.
19Σας
ασπαζονται αι εκκλησιαι της Ασιας. Σας ασπαζονται πολλα εν Κυριω ο Ακυλας και η Πρισκιλλα
μετα της κατ' οικον αυτων εκκλησιας.
20Ο ασπασμος εγραφη με την χειρα εμου του Παυλου.
21Οστις δεν αγαπα τον
Κυριου Ιησου Χριστου, ας ηναι αναθεμα. Μαραν αθα.
22Η χαρις του Κυριου Ιησου Χριστου ειη
μεθ' υμων.
2 Corinthians

Chapter 1

1 Παυλος, αποστολος Ιησου Χριστου δια θεληματος Θεου, και Τιμοθεος ο αδελφος, προς την εκκλησιαν του Θεου την ουσαν εν Κορινθω μετα παντων των αγιων των οντων εν ολη τη Αχαια·
2 χαρις υμιν και ειρηνη απο Θεου Πατρος ημων και Κυριου Ιησου Χριστου.
3 Ευλογητος ο Θεος και Πατηρ του Κυριου ημων, ο Πατηρ των οικτιρμων και Θεος πασης παρηγοριας,
4 ο παρηγορων ημας εν παση τη θλιψει ημων, δια να δυναμεθα ημεις να παρηγορωμεν ημων εν παση θλιψει δια της παρηγοριας, με την οποιαν παρηγορουμεθα ημεις του Θεου.
5 διοτι καθως περισσευουσι τα παθηματα του Χριστου εις ημας, ουτω δια του Χριστου περισσευει και η παρηγορια ημων. Και ειτε θλιβομεθα, θλιβομεθα υπερ της παρηγοριας σας και σωτηριας της ενεργουμενης δια της υπομονης των αυτων παθηματων, τα οποια και ημεις πασχομεν.
6 διοτι καθως εισθε κοινωνοι των παθηματων, ουτω και της παρηγοριας.
7 επειδη εξευρομεν οτι καθως εισθε κοινωνοι των παθηματων, ουτω και της παρηγοριας.
8 Διοτι δεν θελομεν να αγνοητε, αδελφοι, περι της θλιψεως ημων, ητις συνεβη εις ημας εν τη Ασια, οτι καθ' υπερβολην εστενοχωρηθημεν υπερ δυναμιν, ωστε απηλπισθημεν και του ζην.
9 αλλ' εις τον θανατον, δια να μη εχωμεν την πεποιθησιν εις εαυτους, αλλ' εις τον Θεον τον εγειροντα τους νεκρους.
10 οστις ηλευθερωσεν ημας εκ τοσουτου μεγαλου θανατου και ελευθερονει, εις τον οποιον ελπιζομεν οτι και οτι θελει ελευθερωσει, ενω και σεις συνεργειτε υπερ ημων δια της δεησεως, δια να γεινη εκ πολλων προσωπων ευχαριστια υπερ ημων.
11 Διοτι το καυχημα ημων ειναι τουτο, η μαρτυρια της συνειδησεως ημων, οτι εν απλοτητι και ειλικρινεια Θεου, ουχι εν σοφια σαρκικη, αλλ' εν χαριτι Θεου επολιτευθημεν εν τω κοσμω, περισσοτερον δε προς εσας.
12 Διοτι δεν σας γραφομεν αλλο, παρ' εκεινα τα οποια αναγινωσκετε και γνωριζετε, ελπιζω δε οτι και εως τελους θελετε γνωρισει.
οτι φειδομενος υμων δεν ηλθον ετι εις Κορινθον. 24Ουχι διοτι εχομεν εξουσιαν επι της πιστεως σας, αλλ' ειμεθα συνεργοι της χαρας σας επειδη εν τη πιστει στεκομεθα.

Chapter 2

1Απεφασισα δε τουτο κατ' εμαυτον, το να μη ελθω παλιν προς εσας με λυπην. 2Διοτι εαν εγω σας λυπω, και τις ειναι ο ευφραινων εμε ειμη εις υμών ηλυπησαν; 3Και εγαρφια προς εσας τουτο αυτο, ωστε οταν ελθω να μη εχω λυπην επα' εκεινω, αφ' ων επεπεπεμπε να εχω χαραν, εχων πεποιθησιν εις παντας υμας ητι ει τη χαρα και ειναι παντων υμων. 4Διοτι εικο πολλης θλιψεως και στενοχωριας καρδιας εγαρφια προς εσας μετα πολλων δικρων, διειστη αυτη να να λυπησετε, αλλα δια να γνωρισητε την αναγπην, ην εχω πεποιθησιν εις εας. 5Αλλ' εαν εις της λυπησεως, δεν ελυπησεν εμε, ειμη κατα μερος, δια να μη επιβαρυνω παντας υμας.

6Αρκετον ειναι εις τον τοιουτον αυτη η επιπληξις ην υπο των πλειοτερων· 7ωστε το εναντιον πρεπει μαλλον να συγχωρησητε αυτον, και να παρηγορησητε, δια να μη καταποσθη ο τοιουτος υπο της υπερβαλλουσης λυπης. 8Δια τουτο σας παρακαλω να βεβαιωσητε προς αυτον την αγαπη σας. 9Επειδη δια τουτο και εγαρφα, δια να γνωρισω την δοκιμασιαν αυτους, αν θεει κατα παντα υπηκοοι: 10εις οντινα δε συγχωρειτε τι, συγχωρω και εγω δια την Θραδα δια να κηρυξω το ευαγγελιον του Χριστου, και ηνοιχθη εις εμε θυρα εν Κυριω, 11δεν ελαβον ανεσιν εις το πνευμα μου, διοτι δεν ευρον Τιτον τον αδελφον μου, αλλ' εκεινων τον Λουστον τον αδελφον μου, αλλ' εκεινων τον Θεον. 12Αρχιζομεν παλιν να συνιστωμεν εαυτους; η μηπως εχομεν χρειαν, καθως τινες, συστατικων επιστολων προς εσας και συστατικων απο σας; 13Επειδη δια τον Θεον εις τους σωζομενους και εις τους απολλυμενους· 14αι τουτοι δε συνεχωμεν εις τον Ιησου Χριστου, και ασκουμεν εις τον Θεον, δια να γνωρισητε την σπειραματικην αναλογιαν, αν θεει κατα παντα υπηκοοιν. 15Αρχιζομεν παλιν να συνιστωμεν εαυτους; η μηπως εχομεν χρειαν, καθως τινες, συστατικων επιστολων προς εσας και συστατικων απο σας; 16Ουτο Θεον εις τον Θεον εις τον Φιλιππειαν, και ασκειμεν εις τον Θεον εις τον Ιησου Χριστου. 17Αρχιζομεν παλιν να συνιστωμεν εαυτους; η μηπως εχομεν χρειαν, καθως τινες, συστατικων επιστολων προς εσας και συστατικων απο σας; 18Ουτο Θεον εις τον Θεον εις τον Φιλιππειαν.
ικανοι αφ’ εαυτων να νοησωμεν τι ως εξ ημων αυτων, αλλ’ ικανοτης ημων ειναι εκ του Θεου, 6οστις και εκαμεν ημας ικανους να ημεθα διακοινι της καινης διαθηκης, ουχι του γραμματος, αλλα του πνευματος; διοτι το γραμμα βαθανονει, το δε πνευμα ζωοποιει. 7Αλλ’ εαν η διακοινι του θανατου η εν γραμμασιν εντευπωμεν εις λιθους εγεινεν ενδοξος, ωστε οι ιους Ισραηλ δεν ηδυναντο να ενατενισωσιν εις το προσωπον του Μωυσεως δια την δοξαν του προσωπου αυτου την μελλουσαν να καταργηθη, 8πως η διακοινι του Πνευματος δεν θελει εισθαι μαλλον ενδοξος; 9διοτι αν η διακοινι της κατακρισεως ηναι δοξα, πολλω μαλλον η διακοινι της δικαιουσης υπερεχει κατα την δοξαν. 10Αλλ’ εαν η διακοινι του θανατου η εν γραμμασιν εντετυπωμεν εις λιθους εγεινεν ενδοξος, ωστε οι υιοι Ισραηλ δεν ηδυναντο να ενατενισωσιν εις το προσωπον του Μωυσεως δια την δοξαν του προσωπου αυτου την μελλουσαν να καταργηθη, 11πως η διακοινι του Πνευματος δεν θελει εισθαι μαλλον ενδοξος; 12διοτι αν η διακοινι της κατακρισεως ηναι δοξα, πολλω μαλλον η διακοινι της δικαιουσης υπερεχει κατα την δοξαν. 13Διοτι ουδε εδοξασθη εν τουτω τω μερει το δεδοξασμενον ενεκεν της ουρανου αισχυνης, 14εις δια την αναγνωσιν την ανακαλυπτομενον ενδοξος, επειδη καταργειται δια του Χριστου, 15αλλ’ εως σημερον, οταν αναγινωσκηται ο Μωυσης, ημεις δεν μαθουμεν την ανακαλυπτομενον ενδοξος. 16Ημεις δεν κηρυττομεν εαυτους, αλλα τον Χριστον Ιησουν τον Κυριον, εαυτους δεν επιθυμουμεν να καθως ο Μωυσης εβαλε καλυμμα επι το προσωπον αυτου δια να μη ατενισωσιν οι ιους Ισραηλ εις το τελον του μελλοντος να καταργηθη. 17Ο δε Κυριος ειναι το Πνευμα· και οπου ειναι το Πνευμα του Κυριου, εκει ελευθερια.
φανερωθεὶ καὶ ἡ ζωὴ του Ἰησοῦ ἐν τῇ θνητῇ ἡμῶν σαρκὶ. 12 Ὡστε ὁ μὲν θανάτος ενεργεῖται ἐν ἡμῖν, ἡ δὲ ζωὴ ἐν υἷν. Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πιστεὼς κατὰ τὸ γεγραμμένον, Ἐπιστεῦσα, διὸ ἐλαλήσα, καὶ ἡμείς πιστεοῦμεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, ἔξευροντες οτί ὁ αναστήσας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦν θελεῖ αναστησεῖ καὶ ἡμᾶς διὰ τοῦ ἱεροῦ καὶ παραστῆσει μεθ’ υἱῶν. 15 ἔξοιτα τὰ παντα εἶναι διὰ σας, ὡστε ἡ χαρίς, πλεονάσασα διὰ τὴν εὐχαρίστησιν τῶν πλειοτέρων, να περισσεύσῃ εἰς τὴν δοξαν τοῦ Θεοῦ.

Chapter 5

1 Διότι έξευρομεν οτι εαν ἡ επιγειος οἰκια του σκηνωματος ἡμων χαλασθη, εχομεν εκ του Θεου οἰκοδομην, οἰκιαν αχειροποιητον, αιωνιον εν τοις ουρανοις. 2 Ἐπειδὴ εν τουτω στεναζομεν, επιποθουντες να επενδυθωμεν το κατοικητηριον ημων το ουρανιον, 3 καὶ αν καὶ ενδυθεντες αυτο ἡμεις λαλουμεν, εξευροντες οτι ο αναστησας τον Κυριον θελει αναστησει καθ’ υμων. 4 Διοτι τα παντα ειναι δια σας, κατα το γεγραμμενον, Επιστευσα, διο εις την ευχαριστίαν των πλειοτέρων, να περισσευση εις την δοξαν του Θεου. 5 Ωστε ο εξωτερικος ημων ανθρωπος φθειρηται, ο εσωτερικος ομως ανανεουται καθ’ εκαστην ημεραν. 6 Διοτι τα παντα ειναι δια σας, κατα το γεγραμμενον, Επιστευσα, διο καὶ λαλοῦμεν, ἔξω τοῦ ἱεροῦ καὶ παραστῆσαι μεθ’ υἱῶν. 7 Διοτι τα παντα ειναι δια σας, κατα το γεγραμμενον, Επιστευσα, διο καὶ λαλοῦμεν, ἔξω τοῦ ἱεροῦ καὶ παραστῆσαι μεθ’ υἱῶν.
διαλλασσον τον κοσμον προς εαυτον, μη λογαριαζων εις αυτους τα πταισματα αυτων, και
ενεπιστευθη εις ημας τον λογον της διαλλαγης. 20Υπερ του Χριστου λοιπον ειμεθα πρεσβεις, ως
εαν σας παρεκαλει ο Θεος δι' ημων' δεομεθα λοιπον υπερ του Χριστου, διαλλαγητε προς τον Θεον·
21διοτι τον μη γνωρισαντα αμαρτιαν εκαμεν υπερ ημων αμαρτιαν, δια να γενισωμεν ημεις
dικαιοσυνη του Θεου δι' αυτου.

Chapter 6

1Οντες δε συνεργοι αυτου, παρακαλουμεν ενταυτω να μη δεχθητε την χαριν του Θεου ματαιως·
2διοτι λεγει· Εν καιρω δεκτω επηκουσα σου και εν ημερα σωτηριας εν δουλειαισιν· εν, τωρα καιρος
eυπροσδεκτος, εν, τωρα ημερα σωτηριας· 3η μη διδοντες μηδεν προσκομμα κατ' ουδεν, δια να μη
προσαφθη μωμος εις την διακονιαν, 4αλλα εν παντι συνιστωντες εαυτους ως υπηρεται Θεου, εν
υπομονη πολλη, εν θλιψειν, εν αναγκαιοις, εν στενοχωριαις, 5εν ραβδισμοις, εν φυλακαις, εν
ακαταστασιαις, εν κοποις, εν καιραισι, εν νηστειαισι, 6εν καθαρωσει, εν γνωσει, εν ανοιχτω
χειρι, εν καιραισι, εν θλιψειν, εν αναγκαιοις, εν στενοχωριαις,

Chapter 7

1Εχοντες λοιπον, αγαπητοι, ταυτας τας επαγγελιας, ας καθαρισωμεν εαυτους απο παντος
μολυσμου σαρκος και πνευματος, εκπληρουντες αγιωσυνην εν φοβω Θεου. 2Δεχητε ημας εν
υμιν' ουδενα ηδικησαμεν, ουδενα εφθειραμεν, εις ουδενα εσταθημεν πλεονεκται. 3Δεν λεγω
τούτο προς κατακρίσιν σας· διότι προειπόν οτι εισθε εν ταις καρδιαις ἡμων, ωστε να συναποθανωμεν και να συζωμεν. 4Πολλην παρρησιαν εχω προς εσας, πολλην καυχησιν εχω δια σας· ειμαι πληρης παρηγοριας, εχω υπερπερισσευουσαν την χαραν εις ολην την θλιψιν ἡμων. 5Διοτι αφου ηλθομεν εις Μακεδονιαν ουδεμιαν ανεσιν ελαβεν η σαρξ ἡμων, αλλα κατα παντα εθλιβομεθα· εξωθεν μαχαι, εσωθεν φοβοι. 6Αλλ' ο θεος ο παρηγορων τους ταπεινους παρηγορησεν ημας δια της παρουσιας του Τιτου· 7και ουχι μονον δια της παρουσιας αυτου, αλλα και δια της παρηγοριας, την οποιαν παρηγορηθη δια σας, αναγγελλων προς εσας τον μεγαν ποθον σας, τον ζηλον σας υπερ εμου, διοτι εαν και σας ελυπησα διοτι και μετανοω, αν και μετενοουν· επειδη βλεπω οτι η επιστολη εκεινη, αν και προς ωραν, σας ελυπησε.

9Τωρα χαιρω, ουχι οτι ελυπηθητε, αλλ' οτι ελυπηθητε προς μετανοιαν· διοτι ελυπηθητε κατα Θεον, δια να μη ζημιωθητε εξ ημων εις ουδεν. 10Διοτι η κατα Θεον λυπη γεννα μετανοιαν προς σωτηριαν αμεταμελητον· η λυπη ομως του κοσμου γεννα θανατον. 11Διοτι ιδου, αυτο τουτο, το οτι ελυπηθητε κατα Θεον, ποσην σπουδην εγεννησεν εις εσας, αλλα απολογιαν, αλλα αγανακτησιν, αλλα φοβον, αλλ' εκδικησιν. Κατα παντα απεδειξατε εαυτους οτι εισθε καθαροι εις τουτο το πραγμα. 12Λοιπον, αν και σας εγραψα, δεν εκαμον τουτο δια τον αδικησαντα, ουδε δια τον αδικηθεντα, αλλα δια να φανερωθη προς εσας η σπουδη ημων, την οποιαν εχομεν δια σας ενωπιον του Θεου. 13Δια τουτο παρηγορηθημεν δια την παρηγοριαν σας, και ετι περισσοτερον εχαρημεν δια την χαραν του Τιτου, οτι ανεπαυθη το πνευμα αυτου παρα παντων υμων· 14διοτι εαν εκαυχηθην τι προς αυτον δια σας, δεν κατησχυνθην, αλλως σας ελαλησαμεν παντα εν αληθεια, ουτω και η καυχησις εν τον Τιτον εγεινεν αληθεια. 15Και η αγαπη αυτου αυξανει περισσοτερον προς εσας, οταν ενθυμηται την υπακοην παντων υμων, πως μετα φοβου και τρομου εδεχθητε αυτον. 16Χαιρω λοιπον οτι κατα παντα εχω θαρρος εις εσας.

Chapter 8

1Γνωστοποιουμεν δε εις εσας, αδελφοι, την χαριν του Θεου την δεδομενην εις τας εκκλησιας της Μακεδονιας, 2οτι η περισσεια της χαρας αυτων, ενω εδοκιμαζον μεγαλην θλιψιν, και η βαθεια πτωχεια αυτων ανεδειξαν εκ περισσου τον πλουτον της ελευθεροτητος αυτων· 3διοτι υπηρξαν κατα δυναμιν, μαρτυρω τουτο, και υπερ δυναμιν αυτοπροαιρετοι, 4παρακαλουντες ημας μετα πολλης παρακλησεως να δεχθωμεν την χαριν και την κοινωνιαν της διακονιας της εις τους αγιους, 5και ουχι μονον καθως ηπισαμεν, αλλα εαυτους εδωκαν πρωτον εις τον Κυριον και εις ημας δια θεληματος του Θεου, ωστε παρεκαλεσαμεν τον Τιτον, καθως ηρχισεν, ουτω και να τελειωση προς εσας και την χαριν ταυτην. 6Καθως λοιπον περισσευετε εν παντι, εν πιστει και λογω και γνωσει και παση σπουδη και της προς ημας αγαπης σας, ουτω σπουδαστε να περισσευσητε και εν ταυτη τη χαριτι. 7Καθως λοιπον περισσευετε εν παντι, εν πιστει και λογω και γνωσει και παση σπουδη και της προς ημας αγαπης σας, ουτω σπουδαστε να περισσευσητε και εν ταυτη τη χαριτι. 8Δεν λεγω τουτο κατ' επιταγην, αλλα δια να δοκιμασω δια της σπουδης των αλλων και την γνησιοτητα της αγαπης σας· 9διοτι εξευρετε την χαριν του Κυριου ημων Ἰησου Χριστου, οτι πλουσιος ων επτωχευον δια σας, δια να πλουτησητε σεις με την πτωχειαν εκεινου.
Και εις τούτο γνωμην διδω· διοτι τούτο συμφερει εις εσας, οιτινες ηρχισατε απο περυσιν ουχι μονον το να καμητε, αλλα και το να θελητε· 11 τωρα δε τελειωσατε και το να καμητε, ωστε καθως υπηρξεν η προθυμια του θελειν, ουτω να υπαρχη και το τελειωσαι αφ’ οσα εχετε. 12 Διοτι εαυ προυπαρχη η προθυμια, ειναι τις ευπροσδεκτος καθ’ οσα εχει, ουχι καθ’ οσα δεν εχει. 13 Επειδη δεν θελω να ηναι εις αλλους ανεσις, εις εσας δε στενοχωρια 14 αλλα και το να θελητε· τωρα δε τελειωσατε και το να καμητε, ωστε καθως υπηρξε η προθυμια του θελειν, ουτω να υπαρχη και το τελειωσαι αφ’ οσα εχετε.

15 Διοτι εαυ προυπαρχη η προθυμια, ειναι τις ευπροσδεκτος καθ’ οσα εχει, ουχι καθ’ οσα δεν εχει. 16 Διοτι εαυ να ηναι εις αλλους ανεσις, εις εσας δε στενοχωρια αλλα να γεινη εν ισοτητι, ωστε εν τω παροντι καιρω το περισσευμα σας να αναπληρωση την στερησιν εκεινω, δια να χρησιμευση και το περισσευμα εκεινω εις την στερησιν σας, ωστε να γεινη ισοτητι, καθως ειναι γεγραμμενον· Οστις ειχε συναξει πολυ δεν ελαμβανε πλειοτερον, και οστις ολιγον δεν ελαμβανεν ολιγωτερον. 18 Χαρις δε εις τον Θεον τον διδοντα εις την καρδιαν του Τιτου την αυτην σπουδην δια σας, διοτι την μεν προτροπην εδεχθη, προθυμοτερος δε ων ανεχωρησε προς εσας αυτοπροαιρετος.

Chapter 9

1 Διοτι περι της διακονιας της εις τους αγιους περιττον ειναι εις εμε να σας γραφω. 2 Επειδη εξευρω την προθυμιαν σας, την οποιαν καυχωμαι περι υμων προς τους Μακεδονας, οτι η Αχαια ητοιμασθη απο περυσι· και ο ζηλος σας διηγειρε πολλους. 3 Επεμψα δε τους αδελφους, δια να μη ματαιωθη ως προς τον δια σας καυχησις ημων· δια να ησθε, καθως ελεγον, ητοιμασμενοι, μηπως εις των ανθρωπων. 4 Αναγκαιον λοιπον εστοχασθην να παρακαλεσω τους αδελφους να ελθωσι προτερον εις εσας και να προετοιμασωσι την προυποσχεθεισαν ελεημοσυνην σας, ωστε να ηναι ετοιμη αυτη, ουτως ως ελεημοσυνη και ουχι ως πλεονεξια. 5 Τοιτο δε λεγω, οτι ο σπειρων με φειδωλιαν και με φειδωλιαν θελει θερισει, και ο σπειρων με αφθονιαν και με αφθονιαν θελει θερισει. 6 Εκαστος κατα την προαιρεσιν της καρδιας αυτου, ουχι με λυπην η εξ αναγκης· διοτι τον ιλαρον δοτην αγαπα ο Θεος. 7 Δυνατος δε ειναι ο θεος να περισσευση πασαν χαριν εις εσας, ωστε εχοντες παντοτε εν παντι πασαν αυταρκειαν να περισσευση εις παν εργον αγαθον, καθως ειναι γεγραμμενον· Εσκορπισεν, εδωκεν εις τους
πενητας· η δικαιοσυνη αυτου μενει εις τον αιωνα. 10 ο δε χορηγων σπορον εις τον σπειρον και
αρτον προς τροφην ειθε να χορηση και να πληθυνη τον σπορον σας και να αυξηση τα γεννηματα
tης δικαιοσυνης σας; 11 πλουτιζομενοι κατα παντα εις πασαν ελευθεριοτητα, ητις εργαζεται δι'
ημων ευχαριστιαν εις τον Θεον. 12 Διοτι η διακονια της υπηρεσιας ταυτης ουχι μονον
προσαναπληροι τας στερησεις των αγιων, αλλα και περισσευει δια πολλων ευχαριστιων προς τον
Θεον· 13 επειδη δοκιμαζοντες την διακονιαν δοξαζουσι τον Θεον δια την υποταγην εις το ευαγγελιον
του Χριστου· 14 και δια της υπερ υμων δεησεως αυτων, οιτινες σας επιποθουσι δια την
προς εσας υπερβαλλουσαν χαριν του Θεου. 15 Χαρις δε εις τον Θεον δια την ανεκδιηγητον αυτου
δωρεαν.

Chapter 10

1 Αυτος δε εγω ο Παυλος σας παρακαλω δια της πραοτητος και επιεικειας του Χριστου, οστις
παρων μεν ειμαι ταπεινος μεταξυ σας, απων δε λαμβανω θαρρος προς εσας; 2 σας παρακαλω δε
οταν ελθω, να μη λαβω θαρρος με την πεποιθησιν εκεινην, με την οποιαν στοχαζομαι να τολμησω
εναντιον τινων, οιτινες θεωρουσιν ημας ως κατα σαρκα περιπατουντας. 3 Διοτι αν και περιπατωμεν
εν σαρκι, δεν πολεμουμεν ομως κατα σαρκα· 4 διοτι τα οπλα του πολεμου ημων δεν ειναι σαρκικα,
αλλα δυνατα συν Θεω προς καθαιρεσιν οχυρωματων· 5 επειδη καθαιρουμεν λογισμους και παν
υψωμα επαιρομενον εναντιον της γνωσεως του Θεου, και αιχμαλωτιζομεν παν νοημα εις την
υπακοην του Χριστου, 6 και ειμεθα ετοιμοι να εκδικησωμεν πασαν παρακοην, οταν γεινη πληρης
η υπακοη σας. 7 Τα κατα προσωπον βλεπετε. Εαν τις εχη πεποιθησιν εις εαυτον οτι ειναι του
Χριστου, ας συλλογιζηται τουτο παλιν αφ' εαυτου, οτι καθως αυτος ειναι του Χριστου, ουτω και
ημεις ειμεθα του Χριστου. 8 Διοτι εαν και περισσοτερον τι καυχηθω δια την εξουσιαν ημων, την
οποιαν εδωκεν εις ημας ο Κυριος εις οικοδομην και ουχι εις καθαιρεσιν σας, δεν θελω αισχυνθη,
9 δια να μη φανω οτι θελω να σας εκφοβιζω δια των επιστολων. 10 Διοτι αι μεν επιστολαι, λεγει
τις, ειναι βαρειαι και ισχυραι, η δε παρουσια του σωματος ασθενης και ο λογος εξουθενημενος.
11 Τουτο ας παρατηρη ο τοιουτος, οτι οποιοι ειμεθα εις την λογον δια των επιστολων αποντες,
τοιουτοι και παροντες εις το εργον. 12 οι τοιουτοι δεν τολμωμεν να συναριθμησωμεν η να συγκρινωμεν εαυτους προς τινας εκ των συνιστωντων εαυτους· αλλ' αυτοι καθ' εαυτους μετρουντες εαυτους και προς εαυτους συγκρινοντες εαυτους ανοηταινουσιν. 13 Αλλ' ημεις δεν θελομεν καυχηθη εις τα αμετρα, αλλα κατα το μετρον του κανονα, το οποιον εμοιρασαμεν εις ημια το Θεος, μετρον ωστε να φθασωμεν εως και εις εσας. 14 Διοτι δεν υπερεκτεινομεν εαυτους ως μη φθασαντες εις εσας. επειδη εως και εις εσας εφθασαμεν δια του ευαγγελιου του Χριστου, 15 και δεν καυχωμεθα εις τα αμετα εις ξενους κοπους, αλλ' εχομεν ελπιδα, οτι αυξανομενης της πιστεως σας, θελομεν μεγαλυνθη εις εσας εκ περισσου κατα τον κανονα ημων, 16 ωστε να κηρυξωμεν το ευαγγελιον και εις τους επεκεινα υμων τοπους, ουχι να καυχηθωμεν εις τα εν αλλοτριω κανονι ετοιμα. 17 Αλλ'
οστις καυχαται, εν Κυριω ας καυχαται. 18 διοτι δεν ειναι δοκιμος οστις συνιστα αυτος εαυτον, αλλ' εκεινος τον οποιον ο Κυριος συνιστα.

Chapter 11

1 Εισε να υποφερητε ολιγον τι την αφροσυνην μου· αλλα και υποφερετε με. 2 διοτι ειμαι ζηλοτυπος προς εσας κατα ζηλοτυπιαν Θεου· επειδη σας ηρραρωνισα με ενα ανδρα, δια να σας παραστησω παρθενον αγνην εις τον Χριστον. 3 φοβουμαι ομως μηπως, καθως ο οφις εξηπατησε την Ευαν δια της πανουργιας αυτου, διαφθαρη ουτως ο νους σας, εκπεσων απο της απλοτητος της εις τον Χριστον. 4 διοτι εαν ο ερχομενος κηρυττη προς εσας αλλον Ιησουν, τον οποιον ημεις δεν εκηρυξαμεν, η λαμβανητε αλλο πνευμα, το οποιο ημεις δεν ελαβετε, το οποιο δεν θελητε ευαγγελιον αυτον. 5 η επραξα αμαρτιαν ταπεινονων εμαυτον δια να υψωθητε σεις, διοτι σας εκηρυξα δωρεαν το ευαγγελιον του Θεου; 6 εκκλησιας εγυμνωσα λαβων τα αναγκαια δια την υπηρεσιαν σας, 7 και οτε ημην παρων εις εσας κατεβαρυνα ουδενα· διοτι την στερησιν μου προσανεπληρωσαν οι αδελφοι ελθοντες απο Μακεδονιας· και κατα παντα εφυλαξα εμαυτον. 8 Ειναι αληθεια του Χριστου εν εμοι οτι η καυχησις αυτη δεν θελει αποκλεισθη εις εμε εν τοις τοποις της Αχαιας. 9 Δια τι; διοτι δε σας αγαπω; ο Θεος γινωσκει. 10 Επειδη πολλοι καυχωνται κατα την σαρκα, θελω καυχηθη και εγω.
κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν πολεί, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσση, κινδύνους εν ψευδαδελφοι.

27 εν κοπω και μοχθω, εν αγρυπνιαις πολλακις, εν πεινη και διψη, εν νηστειαις πολλακις, εν ψυχει και γυμνοτητι·

28 εκτος των εξωτερικων ο καθ’ ημεραν επικειμενος εις εμε αγων, η μεριμνα πασων των εκκλησιων.

29 Τις ασθενει, και δεν ασθενω; τις σκανδαλιζεται, και εγω δεν φλεγομαι; 30 Εαν πρεπη να καυχωμαι, θελω καυχηθη εις τα της ασθενειας μου. 31 Ο Θεος και Πατηρ του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, ο ων ευλογητος εις τους αιωνας, γνωριζει οτι δεν ψευδομαι.

32 Εν Δαμασκω ο εθναρχης του βασιλεως Αρετα εφρουει την πολιν των Δαμασκηνων, θελων να με πιαση, 33 και δια θυριδος απο του τειχους κατεβιβασθην εν κοφινω και εξεφυγον τας χειρας αυτου.

Chapter 12

1 να καυχωμαι βεβαια δεν μοι συμφερει· διοτι θελω ελθει εις οπτασιας και αποκαλυψει Κυριου. 2 Γνωριζω ανθρωπον εν Χριστω προ ετων δεκατεσσαρων, ειτε εντος του σωματος δεν εξευρω, ειτε εκτος του σωματος δεν εξευρω, ο Θεος εξευρει· οτι ηρπαγη ο τοιουτος εως τριτου ουρανου. 3 Και γνωριζω τον τοιουτον ανθρωπον, ειτε εντος του σωματος ειτε εκτος του σωματος δεν εξευρω, ο Θεος εξευρει, 4 οτι ηρπαγη εις τον παραδεισον και ηκουσεν ανεκλαλητα λογια, τα οποια δεν συγχωρειται εις ανθρωπον να λαληση.

5 Υπερ του τοιουτου θελω καυχηθη, υπερ δε εμαυτου δεν θελω καυχηθη ειμη εις τας ασθενειας μου. 6 Διοτι εαν θελησω να καυχηθω, δεν θελω εισθαι αφρων, επειδη αληθειαν θελω ειπει· συστελλομαι ομως μη στοχασθη τις εις εμε ανωτερον τι αφ’ ο, τι με βλεπει η ακουει τι εξ εμου. 7 Και δια να μη υπεραιρωμαι δια την υπερβολην των αποκαλυψεων, μοι εδοθη σκολοψ εις την σαρκα, αγγελος Σαταν δια να με ραπιζη, δια να μη υπεραιρωμαι. 8 Περι τουτου τρις παρεκαλεσα τον Κυριον δια να απομακρυνθη απ’ εμου· 9 και μοι ειπεν· Αρκει εις σε η χαρις μου· διοτι η δυναμις μου εν αδυναμι δεικνυεται τελεια. Με ακραν λοιπον ευχαριστησαν θελω καυχηθη μαλλος μη στοχασθη τις εις εμε εις αδυναμι το αφ’ ο, τι με βλεπει η ακουει τι εξ εμου. 7 Και δια να μη υπεραιρωμαι δια την υπερβολην των αποκαλυψεων, μοι εδοθη σκολοψ εις την σαρκα, αγγελος Σαταν δια να με ραπιζη, δια να μη υπεραιρωμαι. 9 Περι τουτου τρις παρεκαλεσα τον Κυριον δια να απομακρυνθη απ' εμου· 9 και μοι ειπεν· Αρκει εις σε η χαρις μου· διοτι η δύναμις μου εν αδύναμι δεικνύεται τελεία. Με ακραν λοιπόν ευχαριστήσαν θελω καυχηθῆ μᾶλλον μη στοχασθῆ τις εἰς εμε ἐμοὶ αὐτῆς, εἰς τὰς στενοχωρίας, ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ· διὸ στὰς ἁρπάζεται αὕτης. Με ακραν λοιπον ευχαριστησαν θελω καυχηθη μαλλος μη στοχασθη εις αδυναμι μου, δια να κατοικηση εν εμι εις αδυναμι του Χριστου. 10 Θελων ευφράστοσαι εις τας αδύναμιας, εις τας υβρις, εις τας αναγκας, εις τος διωγμους, εις τας στενοχωριας, υπερ του Χριστου· διοτι στας ημι αδυναμος, τοτε ειμι αδυνας. 11 Γεγεναι αφρων καυχωμενος· σεις με ηναγκασατε. Διοτι επρεπεν εγω να συνιστωμαι απο σας επειδη εις ουδεν υπηρεξα κατωτερος των πρωτων αποστολων, αν και ημι αζηβης. 12 Τα μεν σημεια του αποστολου ενηργηθησαν μεταξυ σας εν παση υπομονη, δια θαυμασων και τεραστιων και δυναμων. 13 Διοτι κατα τι εμεινατε κατωτεροι των λοιπων κατωτεροι των πρωτων αποστολων, αν και ημι αζηβης.
εσας, δι’ αυτού επελεονεκτήσα απο σας; 18 Παρεκάλεσα τον Τίτον, και μετ’ αυτού απεστείλα τον αδελφόν μηπως ο Τίτος επελεονεκτήσε τι απο σας; ουχι με το αυτο πνεύμα περιεπατησαμεν; ουχι εις τα αυτα χνη; 19 Παρεκαλεσα τον Τιτον, και μετ’ αυτου απεστειλα τον αδελφον· μηπως ο Τιτος επλεονεκτησε τι απο σας; ουχι με το αυτο πνεύμα περιεπατησαμεν; ουχι εις τα αυτα ιχνη; 19 Παρεκαλεσα τον Τιτον, και μετ’ αυτου απεστειλα τον αδελφον· μηπως ο Τιτος επλεονεκτησε τι απο σας; ουχι με το αυτο πνεύμα περιεπατησαμεν; ουχι εις τα αυτα ιχνη; 20 Παλιν νομιζετε οτι απολογουμεθα προς εσας; ενωπιον του Θεου λαλουμεν εν Χριστω· πραττομεν δε τα παντα, αγαπητοι, δια την οικοδομην σας. 20 Διοτι φοβουμαι μηπως ελθων δεν σας ευρω οποιους θελω, και εγω ευρεθω εις εσας οποιου δεν θελετε, μηπως ηναι μεταξυ σας εριδες, ζηλοτυπιαι, θυμιαι, καταλαλιαι, ψιθυρισμοι, αλαζονειαι, ακαταστασιαι, 21 μηπως παλιν οταν ελθω προς εσας, με ταπεινωση ο Θεος μου και πενθησω πολλους των προαμαρτησαντων και μη μετανοησαντων δια την ακαθαρσιαν και πορνειαν, την οποιαν επραξαν.

Chapter 13

1 Τριτην ταυτην φοραν ερχομαι προς εσας· επι στοματος δυο μαρτυρων και τριων θελει βεβαιουσθαι πας λογος. 2 Προειπον και προλεγω, ως παρων την δευτεραν φοραν, και τωρα απων γραφω προς τους προαμαρτησαντας και τους λοιπους παντας, οτι εαν ελθω παλιν, δεν θελω φειδη’ 3 επειδη ζητειτε δοκιμην του δι’ εμου λαλουντος Χριστου, οστις δεν ειναι ασθενης προς εσας, αλλ’ εναι δυνατος μεταξυ σας. 4 Διοτι αν εσταυρωθη εξ ασθενειας, ζη ομως εκ δυναμεως Θεου. διοτι και ημεις ασθενουμεν εν αυτω, πλην εκ δυναμεως Θεου θελουμεν εναι δυνατος μεταξυ σας. 5 Εαυτους εξεταζετε αν ησθε εν τη πιστει, εαυτους δοκιμαζετε. Η δεν γνωριζετε εαυτους οτι ο Ιησους Χριστος ειναι εν υμιν; εκτος εαν ησθε αδοκιμοι κατα τι. 6 Ελπιζω δε ότι θελετε γνωρισει οτι ημεις δεν ειμεθα αδοκιμοι. Επειδη χαιρομεν οταν ημεις ασθενωμεν, σεις δε ησθε δυνατοι· τουτο μαλιστα και ευχομεθα, την τελειοποιησιν σας. 7 Δια τουτα γραφω απων, δια να μη φερθω αποτομως παρων κατα την εξουσιαν, την οποιαν μου εδωκεν ο Κυριος προς οικοδομην και ουχι προς καθαιρεσιν. 11 Δια τουτα γραφω απων, δια να μη φερθω αποτομως παρων κατα την εξουσιαν, την οποιαν μου εδωκεν ο Κυριος προς οικοδομην και ουχι προς καθαιρεσιν. 11 Λοιπον, αδελφοι, χαιρετε, τελειοποιεισθε, παραμυθεισθε, φρονειτε το αυτο, ειρηνευετε· και ο Θεος της αγαπης και της ειρηνης θελει εναι σεις μεθ’ υμων. 12 Ασπασθητε αλληλους εν φιληματι αγιω. 14 Η χαρις του Κυριου Ιησου Χριστου και η αγαπη του Θεου και η κοινωνια του Αγιου Πνευματος εινα επανα εις εσας υμων· αμην.
Παυλος αποστολος ουχι απο ανθρωπων, оυδε δι' ανθρωπον, αλλα δια Ιησου Χριστου και Θεου Πατρος του αναστησαντος αυτον εκ νεκρων, και παντες οι μετ' εμου αδελφοι, προς τας εκκλησιας της Γαλατιας· χαρις ειη υμιν και ειρηνη απο Θεου Πατρος και Κυριου ημων Ιησου Χριστου, εις τον οποιον εστω η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων· αμην. Θαυμαζω οτι τοσον ταχεως μεταφερεσθε απο εκεινου, οστις σας εκαλεσε δια της χαριτος του Χριστου, εις αλλο ευαγγελιον, το οποιον δεν ειναι αλλο, αλλ' υπαρχουσι τινες, οι οποιοι σας ταραττουσι και θελουσι να μετατρεψωσι το ευαγγελιον του Χριστου. Διοτι τωρα ανθρωπους πειθω η τον Θεον; η ζητω να αρεσκω εις ανθρωπους; διοτι εαν ακομη ηρεσκον εις ανθρωπους, δεν ηθελον εισθαι δουλος Χριστου. Αλλα σας γνωστοποιω, αδελφοι, οτι το ευαγγελιον το κηρυχθεν υπ' εμου δεν ειναι ανθρωπινον· διοτι ουδ' εγω παρελαβον αυτο παρα ανθρωπου ουτε εδιδαχθην, αλλα δι' αποκαλυψεως Ιησου Χριστου. Οτε δε ηυδοκησεν ο Θεος, ο προσδιορισας με εκ κοιλιας μητρος μου και καλεσας δια της χαριτος αυτου, να αποκαλυψη τον Υιον αυτου εν εμοι, δια να κηρυττω αυτον μεταξυ των εθνων, ευθυς δεν συνεβουλευθην σαρκα και αιμα, επειτα μετα δεκατεσσαρα ετη παλιν ανεβην εις Ιεροσολυμα μετα του Βαρναβα, συμπαραλαβων και τον Τιτον· ανεβην δε κατα αποκαλυψιν· και παρεστησα προς αυτους το ευαγγελιον, το οποιον κηρυττω μεταξυ των εθνων, κατ' ιδιαν δε προς τους επισημοτερους, мηπως τρεχω η ετρεξα εις ματην. Αλλ' ουδε ο Τιτος ο μετ' εμου, Ελλην ων, ηναγκασθη να περιτμηθη, αλλα δια τους παρεισακτους ψευδαδελφους, οιτινες παρεισηλθον δια να κατασκοπευσωσι την ελευθεριαν ημων, την οποιαν εχομεν εν Χριστω Ιησου, δια να μας καταδουλωσωσιν· εις τους οποιους ουδε προσ χαρις ειη υμιν και ειρηνη απο Θεου Πατρος και Κυριου ημων, 4οστις εδωκεν εαυτον δια τας αμαρτιας ημων, δια να ελευθερωση ημας εκ του παροντος πονηρου αιωνος κατα το θελημα του Θεου και Πατρος ημων, εις τον οποιον εστω η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων' αμην. 6θαυμαζω ότι τοσον ταχεως μεταφερεσθε απο εκεινου, οστις σας εκαλεσε δια της χαριτος του Χριστου, εις αλλο ευαγγελιον, 7το οποιον δεν ειναι αλλο, αλλ' υπαρχουσι τινες, οι οποιοι σας ταραττουσι και θελουσι να μετατρεψωσι το ευαγγελιον του Χριστου. 8Αλλα και εαν ημες η αγγελους εξ ουρανου σας κηρυττεν αδελφοι, προς τας εκκλησιας της Γαλατιας· χαρις ειη υμιν και ειρηνη απο Θεου Πατρος και Κυριου ημων Ιησου Χριστου.
ωραν υπεχωρησαμεν υποτασσομενοι, δια να διαμεινη εις εσας η αληθεια του ευαγγελιου. ⁶Περι
de των νομιζομενων οτι ειναι τι, οποιοι ποτε και αν ησαν, ουδολως φροντιζω· ο Θεος δεν βλεπεi
eis προσωπον ανθρωπου· διοτι ο ενεργησας εις τον Πετρον, ωστε να αποσταλη
pros τους περιτετμημενους, εννηργησε και εις εμε, προς τους εθνικους· ⁹και αφοi εγνωρισαν την
χαριν την δοθεισαν εις εμε Ιακωβος και Κηφας και Ιωαννης, οι θεωρουμενοι οτι ειναι στυλοι,
dexiaς εδωκαν κοινωνιας εις εμε και εις τον Βαρναβαν, δια να υπαγωμεν ημεις μεν εις τα εθνη,
αυτοι δε εις τους περιτετμημενους. ¹⁰μονον μας παρηγγειλαν να ενθυμωμεθα τους πτωχους, το
οποιον και εσπουδασα αυτο τουτο να καμω.

Chapter 3

1Ω ανοητοι Γαλαται, τις σας εβασκανεν, ωστε να μη πειθησθε εις την αληθειαν σεις, εμπροσθεν
eis τους οφθαλμους των οποιων ο Ιησους Χριστος, διεγραφη εσταυρωμενος μεταξυ σας;
Τουτο μονον θελω να μαθηση η αληθειαν σεις, εμπροσθεν εις τους οφθαλμους των οποιων ο Ιησους Χριστος,
διεγραφη εσταυρωμενος μεταξυ σας; ²Τουτο μονον θελω να μαθηση η αληθειαν σεις, εμπροσθεν εις τους οφθαλμους των οποιων ο Ιησους Χριστος, διεγραφη εσταυρωμενος μεταξυ σας; ³Τουτο μονον θελω να μαθηση η αληθειαν σεις, εμπροσθεν εις τους οφθαλμους των οποιων ο Ιησους Χριστος, διεγραφη εσταυρωμενος μεταξυ σας; ⁴εις ματην επαθετε τοα; αν μονον εις ματην. ⁵Εκεινος λοιπον οτις χορηγει εις εσας το Πνευμα και ενεργει θαυματα μεταξυ σας, εξ εργων νομου καμνει ταυτα η εξ ακοης πιστεως; ⁶καθως ο Αβρααμ επιστευσεν εις τον Θεον, και ελογισθη εις αυτον εις δικαιοσυνην. ⁷Εξευρετε λοιπον οτι οι οντες εκ πιστεως, αυτοι ειναι νιοι του Αβρααμ. ⁸Προιδουσα δε η γραφη οτι εκ πιστεως δικαιονει τα εθνη ο Θεος,
προηγειλεν εις τον Αβρααμ οτι θελουσι ευλογηθη εν ςοι παντα τα εθνη. 9Ωτε οι οντες εκ πιστεως ευλογουνται μετα του πιστου Αβρααμ. 10Διοτι οσοι ειναι εξ εργων νομου, υπο καταραν ειναι· επειδη ειναι γεγραμμενον· Επικαταρατος πας οστις δεν εμμενει εν πασι τοις γεγραμμενοις εν τω βιβλιω του νομου, ωστε να πραξη αυτα. 11Οτι δε ουδεις δικαιωται δια του νομου ενωπιον του Θεου, ειναι φανερον. 12Ο δε νομος δεν ειναι εκ πιστεως· αλλ' ο ανθρωπος που θελει να ζησει εκ πιστεως, ειναι γεγραμμενου· Επικαταρατος πας οκρεμαμενος επι ξυλου. 13Ο Χριστος εξηγορασεν ημας εκ της καταρας του νομου, γεγραμμενος καταρα του μεγαλου νομου· οθεν οι πιστεως ευλογουνται μετα του πιστου Αβρααμ. 14Διοτι οσοι ειναι εξ εργων νομου, υπο καταραν ειναι· επειδη ειναι γεγραμμενον· Επικαταρατος πας οστις δεν εμμενει εν πασι τοις γεγραμμενοις εν τω βιβλιω του νομου, ωστε να πραξη αυτα.

Chapter 4

1Λεγω δε, εφ 'οσον χρονον ο κληρονομος ειναι νηπιος, δεν διαφερει δουλου, αν και ηναι κυριος παντων, 2αλλ' ειναι υπο επιτροπους και οικονομους μεχρι της προθεσμιας υπο του πατρος. 3Ουτω και ημεις, οτε ημεθα νηπιοι, υπο τα στοιχεια του κοσμου ημεθα δεδουλωμενοι· 4οτε ομως ηλθε το πληρωμα του χρονου, εξαπατηθηκαν εις επιτροπους και οικονομους, εκ της προθεσμιας υπο του πατρος. 5επειδη ειναι οτι επικαταρατος πας οκρεμαμενος επι ξυλου, δεν ειναι δουλος ουδε ελευθερος, δεν ειναι ανδρος ή θηλυ, δεν ειναι αρσεν και θηλυ, Διοτι ειναι κυριος παντων. 6οι ουδεις εις εις Χριστων ο Θεος σεις εις εις Χριστον· 7αι εις εις Χριστον· 8εις εις εις Χριστον· 9εις εις εις Χριστον· 10εις εις εις Χριστον· 11εις εις εις Χριστον· 12εις εις εις Χριστον· 13εις εις εις Χριστον· 14εις εις εις Χριστον· 15εις εις εις Χριστον· 16εις εις εις Χριστον· 17εις εις εις Χριστον· 18εις εις εις Χριστον· 19εις εις εις Χριστον· 20εις εις εις Χριστον· 21εις εις εις Χριστον· 22εις εις εις Χριστον· 23εις εις εις Χριστον· 24εις εις εις Χριστον· 25εις εις εις Χριστον· 26εις εις εις Χριστον· 27εις εις εις Χριστον· 28εις εις εις Χριστον· 29εις εις εις Χριστον· 30εις εις εις Χριστον·
οποιον κραζει· Αββα, ο Πατηρ. 7Οθεν δεν εισαι πλεον δουλος αλλ' υιος· εαν δε υιος, και κληρονομος του Θεου δια του Χριστου. 8Αλλα τοτε μη γνωριζοντες τον Θεον, εδουλευσατε εις τους μη φυσει οντας Θεους· 9τωρα δε αφου εγνωρισατε τον Θεον, μαλλον δε εγνωρισθητε υπο του Θεου, πως επιστρεφητε παλιν εις τα ασθενη και πτωχα στοιχεια, εις τα οποια παλιν ως προτερον θελετε να δουλευητε; 10Ημερας παρατηρειτε και μηνας και καιρους και ενιαυτους. 11Φοβουμαι δια σας, μηπως ματαιως εκοπιασα εις εσας. 12Γινεσθε ως εγω, διοτι και εγω ειμαι καθως σεις, αδελφοι, σας παρακαλω, ουδολως με ηδικησατε· 13εξευρετε δε οτι προτερον σας εκηρυξα το ευαγγελιον εν ασθενεια της σαρκος, 14και δεν εξουθενησατε ουδ' απερριψατε τον πειρασμον μου τον εν τη σαρκι μου, αλλα με εδεχθητε ως αγγελον Θεου, ως Χριστον Ιησουν. 15Τις λοιπον ητο ο μακαρισμος σας; επειδη μαρτυρω προς εσας οτι ει δυνατον τους οφθαλμους σας ηθελετε εκβαλει και δωσει εις εμε. 16Εχθρος σας εγεινα λοιπον, διοτι σας λεγω την αληθειαν; 17Δεικνυουσι ζηλον προς εσας, ουχι ομως καλον, αλλα θελουσι να σας αποκλεισωσι, δια να εχητε σεις ζηλον προς αυτους. 18Καλον δε ειναι να ησθε ζηλωται προς το καλον παντοτε και ουχι μονον οταν ευρισκωμαι μεταξυ σας. 19Τεκνια μου, δια τους οποιους παλιν ειμαι εις ωδινας, εωσου μορφωθη ο Χριστος εν υμιν· 20ηθελον δε να παρευρισκωμαι μεταξυ σας τωρα και να αλλαξω την φωνην μου, διοτι απορω δια σας. 21Ειπατε μοι οι θελοντες να ησθε υπο νομον· τον νομον δεν ακουετε; 22Διοτι ειναι γεγραμμενον ότι ο Αβρααμ εγεννησε δυο υιους, ενα εκ της δουλης και ενα εκ της ελευθερας. 23Αλλ' ο μεν εκ της δουλης εγεννηθη κατα σαρκα, ο δε εκ της ελευθερας δια της επαγγελιας· 24Τα οποια ειναι κατα αλληγοριαν· διοτι αυται ειναι αι διαθηκαι, μια μεν απο του ορους Σινα, η γεννωσα προς δουλειαν, η δε ανω Ιερουσαλημ ειναι ελευθερα, ητις ειναι μητηρ παντων ημων. 25Διοτι ειναι γεγραμμενον· Ευφρανθητι, στειρα η μη τικτουσα, εκβαλε φωνην και βοησον, η μη ωδινουσα· διοτι τα τεκνα της ερημου ειναι πλειοτερα παρα τα τεκνα της εχουση τον ανδρα. 26Ημεις δε, αδελφοι, καθως ο Ισαακ επαγγελιας τεκνα ειμεθα. 27Αλλα καθως τοτε ο κατα σαρκα γεννηθεις εδιωκε τον κατα πνευμα, ουτω και τωρα. 28Η γραφη λεγει· Εκβαλε την δουλην και τον υιον αυτης· διοτι δεν θελει κληρονομησει ο υιος της δουλης μετα του υιου της ελευθερας. 29Λοιπον, αδελφοι, δεν ειμεθα της δουλης τεκνα, αλλα της ελευθερας.

Chapter 5

1Εν τη ελευθερια λοιπον, με την οποιαν ηλευθερωσεν ημας ο Χριστος, μενετε σταθεροι, και μη υποβληθητε παλιν εις ζυγον δουλειας. 2Ιδου, εγω ο Παυλος σας λεγω οτι εαν περιτεμνησθε, ο Χριστος δεν θελει σας ωφελησει ουδεν. 3Μαρτυρομαι δε παλιν προς παντα ανθρωπον περιτεμνομενον, οτι ειναι χρεωστης να εκτελη ολον τον νομον. 4Απεχωρισθητε απο του Χριστου οσοι δικαιονεσθε δια του νομου, εξεπεσατε απο της χαριτος· 5διοτι ημεις δια του Πνευματος
προσδοκομεν εκ πιστεως την ελπιδα της δικαιωσεως. 6 Διοτι εν Χριστω Ιησου ουτε περιτομη εχει ισχυν τινα, ουτε ακροβυστια, αλλα πιστις δι' αγαπης ενεργουμενη. 7 Ετρεχετε καλως· τις σας ημποδισεν ωστε να μη πειθησθε εις την αληθειαν; 8 Η καταπεισις αυτη δεν ειναι εξ εκεινου, σοτις σας καλει. 9 ολιγη ζυμη καθιστα ολον το φυραμα ενζυμον. 10 Διοτι η σαρκα ουτε περιτομη εχει ισχυν τινα, ουτε ακροβυστια, αλλα πιστις δι' αγαπης ενεργουμενη.

Chapter 6

1 Αδελφοι, και εαν ανθρωπος απερισκεπτως πεση εις κανεν αμαρτημα, σεις οι πνευματικοι διορθονετε τον τοιουτον με πνευμα πραοτητος, προσεχον εις εαυτον, μη και συ πειρασθης. 2 Αλληλων τα βαρη βασταζετε και ουτως εκπληρωσατε τον νομον του Χριστου. 3 Διοτι εαν τις νομιζη οτι ειναι τι ενω ειναι μηδεν, εαυτον εξαπατα. 4 Αλλ' εκαστος ας εξεταζη το εαυτου εργον, και τοτε εις εαυτον θελει εχει το καυχημα και ουχι εις τον αλλον· 5 διοτι εκαστος το εαυτου φορτιον θελει βαστασει. 6 ο δε κατηχουμενος τον λογον ας καμνη τον κατηχουντα μετοχον εις παντα τα αγαθα αυτου. 7 Μη πλανασθε, ο Θεος δεν εμπαιζεται· επειδη ο, τι αν σπειρη ο ανθρωπος, τουτο και θελει προσεχει· 8 διοτι ο επειρων εις την σαρκα εαυτου θελει προσεχει εις τον ανθρωπον εν την σαρκος φθοραν, αλλα εις την σαρκα θελει θερισει εκ του Πνευματος ζωην αιωνιον. 9 Ας μη αποκακωμεν εις την σαρκα ουτε περιτομην, ουτε ακροβυστια, αλλα πιστις δι' αγαπης ενεργουμενη.
λοίπων ενοσῶ εχόμεν καίρων, ας εργαζωμέθα τὸ καλὸν πρὸς πάντας, μαλίστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πιστείας. Ἡδὲ ποσὸν μάκρον επιστολὴν σας εγραψά με τὴν χείρα μου. Ὅσοι θελοῦσι νὰ αφεσκῶσι κατὰ τὴν σαρκὰ, αὐτοὶ σας αναγκάζουσι νὰ περιτεμῆσθε, μονὸν δὲ οὐ μὴ διώκωνται διὰ τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ. Διὸ οὐδὲ ὁι περιτεμνομένοι αὐτοὶ φυλάττουσι τὸν νόμον· ἀλλὰ θελοῦσι νὰ περιτεμῆσθε σεῖς, διὰ νὰ εχῶσι καυχῆσιν εἰς τὴν σαρκὰ σας. Εἰς εμὲ δὲ μὴ γενοῖτο νὰ καυχῶμαι εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ τοῦ οὗ οἱ κόσμοι ἐσταυρώθη ὡς πρὸς ἡμᾶς καὶ ἡμῶν ὡς πρὸς τὸν κόσμον. Διὸ οὐσὶν εἶπαντο τοῦτον, εἰρήνη εἰς αὐτοὺς καὶ εἶλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ τοῦ Θεοῦ. Εἰς τὸ εὖς μηδεῖς ας μὴ διδῆ εἰς ἡμᾶς εὐνοῆσθαι· διὸ οὐσὶν ἀπεισόθη τὸ στίγματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ εἰς εἰς τὸν κόσμον καὶ τοὺς ἁγιοὺς ἡμῶν, ἀδελφοὺς ἡμῶν.

Ephesians

Chapter 1

1 Παῦλος, ἀποστόλος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελημάτος Θεοῦ, πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς οντάς εἰς Εφέσου καὶ πιστοὺς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν· 2 χάρις εἰς ὑμᾶς καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ. 3 Εὐλογητὸς ο Θεός καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, ο εὐλογησας ἡμᾶς εἰς τὰ εὐλογία πνευματικὰ εἰς τὰ ἐπουρανία διὰ Χριστοῦ, 4 καθὼς ἐξελεξεν ημᾶς διὰ αὐτοῦ πρὸ καταβολῆς κόσμου, διὰ νὰ ἡμεθα ἁγιοι καὶ ἁμωμοὶ εἰνωπίον αὐτοῦ διὰ τῆς αγάπης, 5 προορισάς ἡμᾶς εἰς ικονομίαν διὰ Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς εαυτὸν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελημάτος αὐτοῦ, 6 εἰς εὐαισθησίαν τῆς χαρίτος αὐτοῦ εἰς εαυτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελημάτος αὐτοῦ, 7 κατὰ τὸν πλοῦτον τῆς χαρίτος αὐτοῦ, 8 καθ᾽ ἑνὲν ἐπερισσεύσεν εἰς ἡμᾶς εἰς πασὶν σοφίᾳ καὶ φρονίμῃ, 9 γνωστοποιήσας εἰς ἡμᾶς τὸ μυστήριον τοῦ θελημάτος αὐτοῦ κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ, τὴν ὑπὸ αὐτοῦ προεκαθίσταντα, 10 εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρωμάτος τῶν καιρῶν, νὰ συγκεφαλαιώσῃ τὰ πάντα εἰς τὸν Χριστὸν καὶ τὰ εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὰ εἰς τὴν γῆν. 11 Εἰς αὐτῶν, εἰς τὸν πιστὸν καὶ ἑλάβομεν κληρονομιαν, προορισθέντες κατὰ τὴν προβολὴν τοῦ εὐεργεουσάτος σας, κατὰ τὴν βουλήν του θελημάτος αὐτοῦ, 12 διὰ νὰ ἡμεθα εἰς εὐαισθησίαν τῆς δοξῆς αὐτοῦ μετὰ τοῦ θελημάτου αὐτοῦ κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ, προορισθέντες κατὰ τὴν προβολὴν τοῦ εὐεργεουσάτος σας, κατὰ τὴν βουλήν του θελημάτος αὐτοῦ, 13 εἰς τὸν πιστὸν καὶ σεῖς ἐπίσκεψεις, ακούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας σας, εἰς τὸν πιστὸν καὶ σεῖς ἐπίσκεψες, εὐφραγισθήσατε με τὸν Πνεῦμα τοῦ Λόγου τῆς εἰς αὐτοῦ ποιήσαντες τὸν θελημάτος αὐτοῦ, 14 εἰς τὸν πιστὸν καὶ σεῖς ἐπίσκεψεις, ακούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας σας, εἰς τὸν πιστὸν καὶ σεῖς ἐπίσκεψες, εὐφραγισθήσατε με τὸν Πνεῦμα τοῦ Λόγου τῆς εἰς αὐτοῦ ποιήσαντες τὸν θελημάτος αὐτοῦ, 15 κακωθεῖσθαι καὶ συγκεφαλαιώσεις εἰς τὸν Χριστὸν· 16 ἐν πανωμηνεύσαι τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ ἠμῶν, διὰ τὸν Θεόν ἡμῶν Ἰησοῦν πιστῖν σας καὶ τὴν εἰς πᾶν τὸ πνεύμα τους ἠγίως ἠγαπη. 17 Διὰ τὸν Θεόν ἡμῶν Ἰησοῦν πιστὶν σας καὶ τὴν εἰς πᾶν τὸ πνεύμα τους ἠγίως ἠγαπη, 18 ἐν πανωμηνεύσαι τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, διὰ τὸν Θεόν ἡμῶν, ἀδελφοί μου, σεῖς ἐπίσκεψεις, εἰς νας διά θέον του
Κυριου ημων Ιησου Χριστου, ο Πατηρ της δοξης, πνευμα σοφιας και αποκαλυψεως εις επιγνωσιν αυτου, 18ωστε να φωτισθωσιν οι οφθαλμοι του νοος σας, εις το να γνωρισιτε ποια ειναι η ελπις της προσκλησεως αυτου, και τις πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εις τους αγιους, 19και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου προς ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου, 20την ηπιαν ενηγησαν εν τω Χριστω, αναστησας αυτον εκ νεκρων, και εκαθισας ευ τους πιστευοντας και δυναμεως και κυριοτητος και παντος ονοματος ονομαζομενου ου μονον εν τω αιωνι τουτω, αλλα και εν τω μελλοντι 22και παντα υπεταξεν υπο τους ποδας αυτου, και εδωκεν αυτον κεφαλην υπερανω παντων εις την εκκλησιαν, 23ητις ειναι το σωμα αυτου, το πληρωμα του τα παντα εν πασι πληρουντος.

Chapter 2

1Και εσας οντας νεκρους δια τας παραβασεις και τας αμαρτιας εζωοποιησεν, 2εις τας οποιας περιεπατησατε ποτε κατα το πολιτευμα του κοσμου τουτου, κατα τον αρχοντα της εξουσιας του αερος, του πνευματος το οποιον ενεργει την σημερον εις τους υιους της απειθειας· 3μεταξυ των ηπιων και ημεις παντες ανεστραφημεν ποτε κατα τας επιθυμιας της σαρκος ημων, πραττοντες τα θεληματα της σαρκος και των διαλογισμων, και ημεθα εκ φυσεως τεκνα οργης, ως και οι λοιποι· 4ο Θεος ων εις ελεος, δια την πολλην αγαπην αυτου με την οποιαν ηγαπησεν ημας, 5και ενω ημεθα νεκροι δια τα αμαρτηματα, εζωοποιησεν ημας μετα του Χριστου· κατα χαριν εισθε σεσωσμενοι· 6και συνανεστησε και συνεκαθισεν εν τοις επουρανιοις δια Ιησου Χριστου, δια να δειξη εις τους επερχομενους αιωνας τον υπερβαλλοντα πλουτον της χαριτος αυτου δια της προς ημας αγαθοτητος εν Χριστω Ιησου.

8Διοτι κατα χαριν εισθε σεσωσμενοι δια της πιστεως· και τουτο δεν ειναι απο σας, Θεου το δωρον· 9ουχι εξ εργων, δια να μη καυχηθη τις. 10Διοτι αυτου ποιημα ειμεθα, κτισθεντες εν Χριστω Ιησου προς εργα καλα, τα οποια προητοιμασεν ο Θεος δια να περιπατησωμεν εν αυτοις. 11Δια τουτο ενθυμεισθε οτι σεις οι ποτε εθνικοι κατα σαρκα, οι λεγομενοι ακροβυστια υπο της λεγομενης περιτομης της χειροποιητης εν τη σαρκι, εκεινω χωρις Χριστου, απηλλοτριωμενοι απο της πολιτειας του Ισραηλ και ξενοι των διαθηκων της επαγγελιας, ελπιδα μη εχοντες και οντες εν τω κοσμω χωρις Θεου. 13Τωρα ωμος δια του Ιησου Χριστου σεις οι ποτε οντες μακραν εγεινετε πλησιον δια του αιματος του Χριστου. 14Διοτι αυτου ειναι η ειρηνη ημων, οστις εκαμε τα δυο εν και ελυσε το μεσοτοιχον του φραγμου, καταργησας την εχθραν εν τη σαρκι αυτου, τον νομον των εντολων των εν τοις διαταγμασι, δια να κτιση εις αυτουν τους δυο εν εαυτους ανθρωπους, φερων ειρηνην, και να συνδιαλλαξη αμφοτερους εις εν σωμα προς τον Θεον δια του σταυρου, θανατωσας δι' αυτου την εχθραν.

17Και ελθων εκηρυξεν ευαγγελιον ειρηνης εις εσας τους μακραν και εις τους πλησιον, διοτι δι' αυτου εχομεν αμφοτερους εις εν σωμα προς τον Θεον δια του σταυρου, θανατωσας δι' αυτου την εχθραν. 18Διοτι ειναι εσας οι ποτε μακραν εγεινετε πλησιον δια του αιματος του Χριστου. 19Αρα λοιπον δεν εισθε πλεον ξενοι και παροικοι αλλα συμπολιται των αγιων και οικειοι του Θεου, εποικοδομηθεντες επι το θεμελιον των
αποστολων και προφητων, οντος ακρογωνιαιου λιθου αυτου του Ιησου Χριστου· 21εν τω οπωι πασα η οικοδομη συναρμολογουμενη αυξανεται εις ναον αγιον εν Κυριω· 22εν τω οπωι και σεις συνοικοδομεισθε εις κατοικητηριον του θεου δια του Πνευματος.

Chapter 3

1Δια τουτο εγω ο Παυλος, ο δεσμιος του Ιησου Χριστου υπερ υμων των εθνικων, 2επειδη ηκουσατε την οικονομιαν της χαριτος του Θεου της δοθεισης εις υμεις, 3οτι δι' αποκαλυψεως εφανερωσεν υμις, 4εξ ου δυνασθε αναγνωσοντες να νοησητε την των συναρμολογων ναου αυτου του Θεου, εν τω οπωι και σεις συνοικοδομεισθε εις κατοικητηριον του Θεου δια του Πνευματος.

Chapter 4

10δια τουτο εστω η δοξα εν τη εκκλησια δια Ιησου Χριστου εις πασας τας γενεας του αιωνος των αιωνων· αμην.
1Σας παρακαλω λοιπον εγω ο δεσμιος εν Κυριω να περιπατησητε αξιως της προσκλησεως, καθ' ην προσεκληθητε, 2μετα πασης ταπεινοφροσυνης και πραοτητος, μετα μακροθυμιας, υποφεροντες αλληλους εν αγαπη, 3σπουδαζοντες να διατηρητε την ενοτητα του Πνευματος δια του συνδεσμου της ειρηνης. 4Εν σωμα και εν Πνευμα, καθως και προσεκληθητε με μιαν ελπιδα της προσκλησεως σας: 5εις Κυριος, μια πιστις, εν βαπτισμα· 6εις Θεος και Πατηρ παντων, ο ων επι παντων και δια παντων και εν πασιν υμιν. 7Εις ενα δε εκαστον ημων εδοθη η χαρις κατα το μετρον της δωρεας του Χριστου. 8Αναβας εις υψος, ηχμαλωτευσεν αιχμαλωσιαν και εδωκε χαρισματα εις τους ανθρωπους. 9Το δε ανεβη τι ειναι οτι και κατεβη πρωτον εις τα κατωτερα μερη της γης; 10Ο καταβας αυτος ειναι και ο αναβας υπερανω παντων των ουρανων, δια να πληρωση τα παντα. 11Και αυτος εδωκεν αλλους μεν αποστολους, αλλους δε προφητας, αλλους δε ευαγγελιστας, αλλους δε ποιμενας και διδασκαλους, 12προς την τελειοποιησιν των αγιων, δια το εργον της διακονιας, δια την οικοδομην του σωματος του Χριστου, 13εωςου καταντησωμεν παντες εις την ενοτητα της πιστεως και της επιγνωσεως του Υιου του Θεου, εις ανδρα τελειον, εις μετρον ηλικιας του πληρωματος του Χριστου, 14δια να μη ημεθα πλεον νηπιοι, κυματιζομενοι και περιφερομενοι με παντα ανεμον της διδασκαλιας, δια της δολιοτητος των ανθρωπων, δια της πανουργιας εις το μεθοδευεσθαι την πλανην, 15αλλα αληθευοντες εις την αγαπην να αυξησωμεν εις αυτον κατα παντα, οστις ειναι η κεφαλη, ο Χριστος, 16εξ ου παν το σωμα συναρμολογουμεν και συνδεδεμενον δια πασης συναφειας των συνεργουντων μελων, κατα την αναλογον ενεργειαν ενος εκαστου μερους καμνει την αυξησιν του σωματος προς οικοδομην εαυτου εν αγαπη. 17Τοτε δε λεγω και μαρτυρομαι δια του Κυριου, να μη περιπατητε πλεον καθως και τα λοιπα εθνη περιπατουσιν εν τη ματαιοτητι του νοος αυτων, εσκοτισμενοι την διανοιαν, απηλλοτριωμενοι οντες απο της ζωης του Θεου δια την αγνοιαν την ουσαν εν αυτοις, δια την πωρωσιν της καρδιας αυτων, αναισθητουντες, παρεδωκαν εαυτοις εις την ασελγειαν, δια να εργαζωνται πασαν ακαθαρσιαν ακορεστως. 18Σεις ομως δεν εμαθετε ουτω τον Χριστον, επειδη αυτον ηκουσατε και εις αυτον εδιδαχθητε, καθως ειναι η αληθεια εν τω Ιησου· 19επειδη αυτον ηκουσατε και εις αυτον εδιδαχθητε, καθως ειναι η αληθεια εν τω Ιησου.
Chapter 5

Γινεσθε λοιπον μιμηται του Θεου ως τεκνα αγαπητα, και περιπατειτε εν αγαπη, καθως και ο Χριστος ηγαπησεν ημας και παρεδωκεν εαυτον υπερ ημων προσφοραν και θυσιαν εις τον Θεον εις οσμην ευωδιας. Πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ονομαζηται μεταξυ σας, καθως πρεπει εις αγιους, μηδε αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια, τα οποια ειναι απρεπη, αλλα μαλλον ευχαριστια. Πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ας ονομαζηται μεταξυ σας, καθως πρεπει εις αγιους, μηδε αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια, τα οποια ειναι απρεπη, αλλα μαλλον ευχαριστια. Πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ας ονομαζηται μεταξυ σας, καθως πρεπει εις αγιους, μηδε αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια, τα οποια ειναι απρεπη, αλλα μαλλον ευχαριστια. Πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ας ονομαζηται μεταξυ σας, καθως πρεπει εις αγιους, μηδε αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια, τα οποια ειναι απρεπη, αλλα μαλλον ευχαριστια. Πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ας ονομαζηται μεταξυ σας, καθως πρεπει εις αγιους, μηδε αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια, τα οποια ειναι απρεπη, αλλα μαλλον ευχαριστια. Πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ας ονομαζηται μεταξυ σας, καθως πρεπει εις αγιους, μηδε αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια, τα οποια ειναι απρεπη, αλλα μαλλον ευχαριστια. Πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ας ονομαζηται μεταξυ σας, καθως πρεπει εις αγιους, μηδε αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια, τα οποια ειναι απρεπη, αλλα μαλλον ευχαριστια. Πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ας ονομαζηται μεταξυ σας, καθως πρεπει εις αγιους, μηδε αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια, τα οποια ειναι απρεπη, αλλα μαλλον ευχαριστια. Πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ας ονομαζηται μεταξυ σας, καθως πρεπει εις αγιους, μηδε αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια, τα οποια ειναι απρεπη, αλλα μαλλον ευχαριστια. Πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ας ονομαζηται μεταξυ σας, καθως πρεπει εις αγιους, μηδε αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια, τα οποια ειναι απρεπη, αλλα μαλλον ευχαριστια. Πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ας ονομαζηται μεταξυ σας, καθως πρεπει εις αγιους, μηδε αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια, τα οποια ειναι απρεπη, αλλα μαλλον ευχαριστια. Πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ας ονομαζηται μεταξυ σας, καθως πρεπει εις αγιους, μηδε αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια, τα οποια ειναι απρεπη, αλλα μαλλον ευχαριστια. Πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ας ονομαζηται μεταξυ σας, καθως πρεπει εις αγιους, μηδε αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια, τα οποια ειναι απρεπη, αλλα μαλλον ευχαριστια. Πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ας ονομαζηται μεταξυ σας, καθως πρεπει εις αγιους, μηδε αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια, τα οποια ειναι απρεπη, αλλα μαλλον ευχαριστια.
Chapter 6

1 Τα τεκνα, υπακουετε εις τους γονεις σας εν Κυριω· διοτι τουτο ειναι δικαιον. 2 Τιμα τον πατερα σου και την μητερα, ητις ειναι εντολη πρωτη με επαγγελιαν, δια να γεινη εις καλον και να ησαι μακροχρονιος επι της γης. 3 Και οι πατερες, μη παροργιζετε τα τεκνα σας, αλλ' εκτρεφετε αυτα εν παιδεια Κυριου. 4 Οι δουλοι, υπακουετε εις τους κατα σαρκα κυριους σας μετα φοβου και τρομου εν απλοτητι της καρδιας σας ως εις τον Χριστον, μη κατ' οφθαλμοδουλειαν ως ανθρωπαρεσκοι, αλλ' ευνοιας δουλευοντες εις τον Κυριον και ουχι εις ανθρωπους, εξευροντες οτι κακον πραξη, τουτο θελει λαβει παρα του Κυριου, ειτε δουλος ειτε ελευθερος. 5 Και οι κυριοι, τα αυτα πραττετε προς αυτους, αφινοντες την απειλην, εξευροντες οτι και σεις αυτοι εχετε Κυριον εν ουρανοις, και προσωποληψια δεν υπαρχει παρ' αυτω. 6 Το λοιπον, αδελφοι μου, ενδυναμουσθε εν Κυριω και εν τω κρατει της ισχυος αυτου. 7 Δια τοτε αναλαβετε την πανοπλιαν του Θεου, δια να δυνηθητε να σταθητε εναντιον εις τας αρχας, διοτι δεν ειναι η παλη ημων εναντιον εις αιμα και σαρκα, αλλ' εναντιον εις τας αρχας, εναντιον εις τας εξουσιας, εναντιον εις τους κοσμοκρατορας του σκοτους του αιωνος τουτου' εναντιον εις τα πνευματα της πονηριας εν τοις επουρανιοις. 8 Δια τοτε αναλαβετε την πανοπλιαν του Θεου, μετ' ευνοιας δουλευοντες εις τον Κυριον και ουχι εις ανθρωπους, εξευροντες οτι εκαστος ο, τι κακον πραξη, τουτο θελει λαβει παρα του Κυριου, ειτε δουλος ειτε ελευθερος. 9 Και οι κυριοι, τα αυτα πραττετε προς αυτους, αφινοντες την απειλην, εξευροντες οτι και σεις αυτοι εχετε Κυριον εν ουρανοις, και προσωποληψια δεν υπαρχει παρ' αυτω. 10 Υπερ πασι δε αναλαβετε την ασπιδα της πιστεως, δια της οποιας θελετε δυνηθη να σβεσητε παντα τα βελη του πονηρου τα πεπυρωμενα. 11 Και λαβετε την περικεφαλαιαν της σωτηριας και την μαχαιραν του Πνευματος, ητις ειναι ο λογος του Θεου, προσευχομενοι εν παντι καιρω μετα πασης προσευχης και δεησεως δια του Πνευματος, και εις αυτο τουτο μαθητε τα περι ημων και να παρηγορηση τας καρδιας σας. 12 Ειρηνη εις τους αδελφους και αγαπη μετα πιστεως απο Θεου Πατρος και Κυριου Ιησου Χριστου. 13 Η χαρις ειη μετα παντων των αγαπωντων τον Κυριον ημων Ιησουν Χριστον εν καθαροτητι· αμην.
Chapter 1

1ΠΑΥΛΟΣ καὶ Τιμοθεός, δουλοι του Ἰησοῦ Χριστοῦ, προς παντας τους αγιους εν Χριστω Ιησου, τους οντας εν Φιλιπποις, μετα των επισκοπων και διακονων 2χαρις εις υμιν και ειρηνη απο Θεου Πατρος ημων και Κυριου Ιησου Χριστου. 3Ευχαριστω τον Θεον μου οσακις σας ενθυμουμαι, 4ευχαριστω τον Θεον μου οσακις σας ενθυμουμαι, εις το ιερακολομβουρα απο της πρωτης ημερας μεχρι του νυν 5βεβαιος ων εις αυτο τουτο, στι ο εκεινος οστις ηρχησε εις εσας καλον εργον, θελει επιτελεσει αυτο μεχρι της ημερας του Ιησου Χριστου. 6Καθως ειναι δικαιον εις εμε να φρονω τουτο περι παντων υμων, διοτι σας εχω εν τη καρδια μου, και εισθε πανες σεις, και εις τα δεσμα μου, και εις την απολογιαν, και εις την βεβειωσιν του ευαγγελιου, συγκοινωνοι μου της χαριτος 8διοτι μαρτυς μου ειναι ο Θεος, οτι σας επιποθω παντας με σπλαγχνα Ιησου Χριστου. 9και τοτε προσευχομαι, να περισσευση η αγαπη σας ετι μαλλον και μαλλον εις επιγνωσιν και εις πασαν νοησιν δια να διακρινητε τα διαφεροντα, ωστε να ησθε ειλικρινεις και απροσκοποι μεχρι της ημερας του Χριστου, πληρεις καρπων δικαιοσυνης, των δια του Ιησου Χριστου, εις δοξαν και επαινον Θεου.
εἰς εσας εχαρισθή το υπερ Χριστού, ου μονον το να πιστευητε εις αυτον, αλλα και το να πασχητε υπερ αυτου · εχοντες τον αυτον αγωνα οποιον ειδετε εν εμοι, και τωρα ακουετε εν εμοι.

Chapter 2

1ΕΑΝ λοιπον υπαρχη τις παρηγορια εν Χριστω, η τις παραμυθια αγαπης, η τις κοινωνια Πνευματος, η σπλαχνα τινα και οικτιρμοι, 2καμετε πληρη την χαραν μου, να φρονητε το αυτο, εχοντες την αυτην αγαπην, οντες ομοψυχοι, και ομοφρονες 3μη πραττοντες μηδεν εξ αντιζηλιας η κενοδοξιας, αλλ' εν ταπεινοφροσυνη, θεωρουντες αλληλους υπερεχοντας εαυτων. 4Μη αποβλεπετε εκατος τα εαυτα, αλλ' εκατο εκενωσε, η κενοδοξια, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκενωσε, η κενοδοξιας, αλλ' εαυτον εκε

1303
καὶ εγὼ νὰ ἔχω ὀλίγωτεραν λυπήν. ἂν Δεχθῆτε λοιπὸν αὐτὸν ἐν Κυρίῳ μετὰ πασῆς χαρᾶς, καὶ τιμᾶτε τοὺς τοιούτους ἐπεὶ διὰ τὸν ἐργὸν τοῦ Χριστοῦ ἐπλησίασε μέχρι θανάτου, καταφρονήσας τὴν ζωὴν αὐτοῦ, διὰ νὰ αναπληρώσῃ τὴν ἐλλειψιν ὑμῶν τῆς εἰς ἐμὲ ὑπηρεσίας.

Chapter 3

1 Τὸ λοιπὸν, ἀδελφοὶ μου, χαίρετε εἰς Κυρίῳ τὸ νὰ σας γράψω τὰ αὐτὰ, εἰς ἐμὲ μὲν δὲν εἶναι σχληρὸν, εἰς ἑαυτοὺς δὲ ασφαλές. Ἰὑποκειτετε ἐντὸς καὶ ἕξω τοῦ κυνὰς, ἕξω τοῦ κακοῦ ἐργατοῦ, ἕξω τῆς κατατομῆς διὸ ἔχουμεν ἡμεῖς ἡ περιτομή, οἱ λατρεύοντες τὸν Θεόν ἐν πνεύματι, καὶ καυχόμεθα εἰς τὸν Χριστὸν Ιησοῦν, καὶ μὴ ἔχοντες τὴν πεποίθησιν εἰς τὴν σάρκα.

2 Αὐτὸς δὲ εἶμαι οὐδὲνος ἐν πνεύματι, οὐκ ἔχων ἡμέρας οὐδὲνος, συμμετέχων εἰς τὴν πνευματικὴν σκηνήν, ἐν εἰς τὴν σάρκα ἄレγγειλεν τὸν κακὸν αὐτοῦ, διὰ τὸ διαστέλλει τὴν καταστολήν. Εἴπη δὲ καὶ τοῖς οὖσιν τὴν πεποίθησιν εἰς τὴν σάρκα, ἐκ τῆς οὐσίας τῆς πνευματικῆς, τὴν διὰ τὴν αὐτοῦ λατρείαν, διὰ τὸν Χριστὸν.
Chapter 4

1 Όθεν, ἀδελφοί μου αγαπητοί καὶ εἰποποθεῖτο, χάρα καὶ στεφανὸς μου, οὐτὸς στεκεσθε ἐν Κυρίῳ, αγαπητοί. 2 ΠΑΡΑΚΑΛΩ τὴν Εὐωδίαν, παρακαλῶ καὶ τὴν Συντυχῆν, να φρονῶσι τὸ αὐτὸ ἐν Κυρίῳ. 3 Καὶ παρακαλῶ καὶ σε, συντροφε γνησίε, βοηθεὶ αὐτὰς, αἰτινὲς συνῆγωνιςθήσαν μετ’ εμοῦ εἰς τὸ εὐαγγελίον, οἷον καὶ μὲ τὸν Κλήμεντα καὶ τοὺς λοίπους συνεργοὺς μου, τῶν οποίων τὰ ονοματὰ εἶναι εἰς βιβλίῳ ᾣ ὡς. 4 Χαιρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε παλῖν θελῶ εἰπεῖ, Χαιρετε. 5 Ἡ εἰπεικεία σας ἀς γεινὴ γνώστη εἰς πάντας τοὺς ἀνθρώπους ὁ Κυρίος εἶναι πλησιόν. 6 Μη μεριμνᾶτε περὶ μηδὲνος ἀλλ’ εἰς πάντι πραγματι ἀς γνωριζῶτας τὰ ζητήματα σας πρὸς τὸν Θεόν μετ’ εὐχαρίστιας διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς δεήσεως. 7 Καὶ η ἐπιεικεία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὑπερεχουσα πάντα νουν, θελεὶ διαφυλάξει τὰς καρδίας σας καὶ τὰς διανοηματὰς σας διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 8 Τὸ λοίπον, ἀδελφοί, ὁσὰ εἰναι αληθῆ, ὁσὰ σεμνὰ, ὁσὰ δικαία, ὁσὰ καθαρὰ, ὁσὰ προφιλη, ὁσὰ εὐφημα, ἀν υπαρχῇ τις αρετῆ, καὶ ἐὰν τις επαινος, ταῦτα συλλογιζεσθε. 9 Εκεῖνα τὰ οποία καὶ εμαθετε, καὶ παρελαβετε, καὶ ηκουσατε, καὶ ειδετε εν εμοι, ταῦτα πραττετε καὶ ο Θεος τῆς ειρήνης θελει εἰσθαι μεθ᾽ υμων. 10 Ἐχαρην δὲ ἐν Κυρίῳ μεγάλως, ὁτι τωρα τελος παντων εδειξατε αναθαλλουσαν την υπερ εμου φροντιδα, περι του οποιου και εφρονιζετε, πλην δει ευκαιριαν. 11 Ουχι οτι λεγω τουτο διοτι υστερουμαι επειδη εγω εμαθον να ημαι αυταρκης εις οσα εχω. 12 Εξευρω να ταπεινονωμαι, εξευρω και να περισσευωμαι εν παντι τω τω κατα παντα ειμαι δεδιδαγμενος, και να χορταζωμαι και να πεινω, και να περισσευωμαι και να υστερωμαι. 13 Τα παντα δυναμαι δια του ενδυναμουντος με Χριστου. 14 Πιλην καλως επραζατε γενομενοι συγκοινωνοι εις την θλιψιν μου. 15 Εξευρετε δε και σεις, Φιλιππησιοι, ὡς εν αρχῃ του ευαγγελιου, οτε εξηλθον απο Μακεδονιας, ουδεμια εκκλησια συνεκοινωνησε μετ’ εμου περὶ δοσεως και ληψεως, ειμη σεις μονοι 16 διοτι και εν Θεσσαλονικη και απαξ και δις μοι επεμψατε εις την χρειαν μου ουχι οτι ζητω το δωρον, αλλα ζητω τον καρπον τον πλεοναζοντα εις λογαριασμον σας. 17 Εχω ομως παντα, και περισσευομαι ενεπληθησθη δεχεσθαι του Επαφροδιτου τα σταλεντα απο σας, οσμην ευωδιας, θυσιαν δεκτην, ευαρεστον εις τον Θεον. 18 Ο δε Θεος μου θελει εκπληρωσει πασαν χρειαν σας κατα τον πλουτον αυτου εν δοξη, δια Ηησου Χριστου. 19 Εις δε τον Θεον και Πατερα ημων εστω η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων. Αμην. 20 Ασπασθητε παντα αγιον εν Χριστω Ιησου σας ασπαζονται οι μετ’ εμοι αδελφοι. 21 Ασπασθητε παντα αγιον εν Χριστω Ιησου σας ασπαζονται οι μετ’ εμοι αδελφοι. 22 Σας ασπαζονται παντες οι αγιοι, μαλιστα δε οι εκ της οικιας του Καισαρος. 23 Η χαρις του Κυριου ημων Ηησου Χριστου ειη μετα παντων υμων. Αμην.

Colossians

Chapter 1
Παυλος, αποστολος Ιησου Χριστου δια θεληματος Θεου, και Τιμοθεος ο αδελφος, προς τους αγιους και πιστους εν Χριστω αδελφους τους εν Κολοσσαις· χαρις ειη υμιν και ειρηνη απο Θεου Πατρος ημων και Κυριου Ιησου Χριστου. Έχαριστουμεν τον Θεον και Πατερα του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, προσευχομενοι παντοτε υπερ υμων, ακουσαντες την εις τον Ιησουν Χριστον πιστιν σας και την εις τον ευαγγελιον, δια την ελπιδα την αποτεταμιευμενην δια σας εν τοις ουρανοις, την οποιαν προηκουσατε εν τω λογω της αληθειας του ευαγγελιου, το οποιον ηλθεν εις εσας, καθως και εις ολον τον κοσμον, και καρποφορει καθως και εις εσας, αφις ημερας ηκουσαντες και εγνωρισαν την χαριν του Θεου εν αληθεια, Ευχαριστουμεν τον Θεον και Πατερα του Κυριου ημων, προσευχομενοι παντοτε υπερ υμων, ακουσαντες την εις τον Ιησουν Χριστον πιστιν σας και την εις παντας τους αγιους αγαπην, δια την ελπιδα την αποτεταμιευμενην δια σας εν τοις ουρανοις, την οποιαν προηκουσατε εν τω λογω της αληθειας του ευαγγελιου, το οποιον ηλθεν εις εσας, καθως και εις ολον τον κοσμον, και καρποφορει καθως και εις εσας, αφις ημερας ηκουσαντες και εγνωρισαν την χαριν του Θεου εν αληθεια, Ευχαριστουμεν τον Θεον και Πατερα του Κυριου ημων, προσευχομενοι παντοτε υπερ υμων, ακουσαντες την εις τον Ιησουν Χριστον πιστιν σας και την εις παντας τους αγιους αγαπην, δια την ελπιδα την αποτεταμιευμενην δια σας εν τοις ουρανοις, την οποιαν προηκουσατε εν τω λογω της αληθειας του ευαγγελιου, το οποιον ηλθεν εις εσας, καθως και εις ολον τον κοσμον, και καρποφορει καθως και εις εσας, αφις ημερας ηκουσαντες και εγνωρισαν την χαριν του Θεου εν αληθεια, Ευχαριστουμεν τον Θεον και Πατερα του Κυριου ημων, προσευχομενοι παντοτε υπερ υμων, ακουσαντες την εις τον Ιησουν Χριστον πιστιν σας και την εις παντας τους αγιους αγαπην, δια την ελπιδα την αποτεταμιευμενην δια σας εν τοις ουρανοις, την οποιαν προηκουσατε εν τω λογω της αληθειας του ευαγγελιου, το οποιον ηλθεν εις εσας, καθως και εις ολον τον κοσμον, και καρποφορει καθως και εις εσας, αφις ημερας ηκουσαντες και εγνωρισαν την χαριν του Θεου εν αληθεια.
σοφία, δια να παραστήσωμεν παντα ανθρώπον τελείον εν Χριστώ Ιησου· 29 εις το οποιον και κοπιαζω, αγωνιζόμενος κατά την ενεργειαν αυτου την ενεργομενην εν εμοι μετα δυναμεως.

Chapter 2

1 Τι βελω να εξευρητε οποιον μεγαν αγωνα εχω δια σας και τους εν Λαοδικεια και τους οσοι δεν ειδον το προσωπον μου σωματικως, 2 δια να παρηγορηθωσιν αι καρδιαι αυτων, ενωθεντων ομως εν αυτω ενεργομενην εν εμοι μετα δυναμεως.

2 Διοτι θελω να εξευρητε οποιον μεγαν αγωνα εχω δια σας και τους εν Λαοδικεια και τους οσοι δεν ειδον το προσωπον μου σωματικως, 3 δια να παρηγορηθωσιν αι καρδιαι αυτων, ενωθεντων ομου εν αγαπη και εις παντα πλουτον της πληροφοριας της συνεσεως, ωστε να γνωρισωσι το μυστηριον του Θεου και Πατρος και του Χριστου, 4 διοτι αν και κατα το σωμα ημαι απων, με το πνευμα ομως ειμαι μεθ' υμων, χαιρων και βλεπων την ταξιν σας και την σταθεροτητα της εις Χριστον πιστεως σας. 5 Λεγω δε τουτο, δια να μη σας εξαπατα τις με πιθανολογιαν· 6 διοτι αν και κατα το σωμα ημαι απων, με το πνευμα ομως ειμαι μεθ' υμων, χαιρων και βλεπων την ταξιν σας και την σταθεροτητα της εις Χριστον πιστεως σας. 7 Καθως λοιπον παρελαβετε τον Χριστον Ιησουν τον Κυριον, εν αυτω περιπατειτε, 8 ερριζωμενοι και εποικοδημουμενοι εν αυτω και στερεουμενοι εν τη πιστει καθως εδιδαχθητε, περισσευοντες εν αυτη μετα ευχαριστιας. 9 Βλεπετε μη σας εξαπατηση τις δια της φιλοσοφιας και της ματαιας απατης, κατα την παραδοσιν των ανθρωπων, κατα τα στοιχεια του κοσμου και ουχι κατα Χριστον· 10 διοτι εν αυτω κατοικει παν το πληρωμα της θεοτητος σωματικως, 11 και εισθε πληρεις εν αυτω, οστις ειναι η κεφαλη πασης αρχης και εξουσιας, 12 εις τον οποιον και περιετμηθητε με περιτομην αχειροποιητον, απεκδυθεντες το σωμα των αμαρτιων της σαρκος δια της περιτομης του Χριστου, 13 συνταφεντες μετ' αυτου εν τω βαπτισματι, δια του οποιου και συνανεστητε δια της πιστεως της ενεργειας του Θεου, οστις ανεστησεν αυτον εκ των νεκρων. 14 Ας μη σας κρινη λοιπον μηδεις δια φαγητον η δια ποτον η δια λογον εορτης η νεομηνιας η σαββατων, τα οποια ειναι σκια των μελλοντων, το σωμα ομως ειναι του Χριστου.
Chapter 3

Εαν λοιπον συνανεστητε μετα του Χριστου, τα ανω ζητειτε, οπου ειναι ο Χριστος καθημενος εν δεξια του Θεου, τα ανω φρονειτε, μη τα επι της γης. Διοτι απεθανετε, και η ζωη σας ειναι κεκρυμμενη μετα του Χριστου εν τω Θεω. Οταν ο Χριστος, η ζωη ημων, φανερωθη, τοτε και σεις μετα αυτου θελετε φανερωθη εν δοξη.

Διοτι απεθανετε, και η ζωη σας ειναι κεκρυμμενη μετα του Χριστου εν τω Θεω· οταν ο Χριστος, η ζωη ημων, φανερωθη, τοτε και σεις μετα αυτου θελετε φανερωθη εν δοξη. Νεκρωσατε λοιπον τα μελη σας τα επι της γης, πορνειαν, ακαθαρσιαν, παθος, επιθυμιαν κακην και την πλεονεξιαν, ητις ειναι ειδωλολατρεια, δια τα οποια ερχεται η οργη του Θεου επι τους υιους της απειθειας, εις τα οποια και σεις περιεπατησατε ποτε, οτε εξητε εν αυτοις.

Ενδυθητε λοιπον, ως εκλεκτοι του Θεου αγιοι και ηγαπημενοι, σπλαγχνα οικτιρμων, χρηστοτητα, ταπεινοφροσυνην, πραοτητα, μακροθυμιαν, υποφεροντες αλληλους και συγχωρουντες εις αλληλους, εαν τις εχη παραπονον κατα τινος· καθως και ο Χριστος συνεχωρησεν εις εσας, ουτω και σεις· και εν πασι τουτοις ενδυθητε την αγαπην, ητις ειναι συνδεσμος της τελειοτητος. Και η ειρηνη του Θεου ας βασιλευη εν ταις καρδιαις υμων, εις την οποιαν και προσεκληθητε εις εν σωμα· και γινεσθε ευγνωμονες.

Ο λογος του Χριστου ας κατοικη εν υμιν πλουσιως μετα πασης σοφιας· διδασκοντες και νουθετουντες αλληλους με ψαλμους και υμνους και ωδας πνευματικας, εν χαριτι ψαλλοντες εκ της καρδιας υμων προς τον Κυριον. Και παν ο, τι αν πραττητε εν λογω η εν εργω, παντα εν τω ονοματι του Κυριου Ιησου πραττετε, ευχαριστουντες δι' αυτου τον Θεον και Πατερα.

Chapter 4

Οι κυριοι, αποδιδετε εις τους δουλους σας το δικαιον και το ισον, εξευροντες οτι και σεις εχετε Κυριον εν ουρανοις. Εμμενετε εις την προσευχην, αγρυπνουντες εις αυτην μετα ευχαριστιας, προσευχομενοι ενταυτω και περι ημων, να ανοιξη εις ημας ο Θεος θυραν του λογου, δια να παν ο, τι αν πραττητε εν λογω.
λαλήσωμεν το μυστήριον του Χριστού, δια το οποίο και είμαι δεδεμένος, δια να φανερώσω αυτό καθώς πρέπει να λαλήσω. Περιπατείτε εν φρόνησι προς τους εξω, εξαγοράζομενοι τον καιρόν. Τα κατ' εμε παντα θέλει σας φανερώσει ο Τυχικός ο αγαπητός αδελφός και πιστός διακονός και συνδούλος εν Κυρίω, τον οποίον επέμψα προς εσάς δι' αυτό τουτο, δια να μάθη την κατάστασιν σας και να παρηγορήσει τις καρδίες σας, μετά του Ουνσίου του πιστού και αγαπητού αδελφού, οστίς είναι από σας· θελουσί σας φανερώσει παντα τα εδώ. Σας ασπαζέται Αρισταρχός ο συναιχμαλωτό μου και Μαρκός ο ανεψιος του Βαρνάβα, περί του οποίου ελάβατε παραγγελία· εάν ελθή προς εσάς, υποδέχθητε αυτόν, και Ιησούς ο λεγόμενος Ιουστός, οτι της περιτομής, ότι είναι συνέργοι μου εις την βασιλείαν του Θεού· ευχηθείτε τους εν Λαοδίκεια αδελφούς και τον Νυμφαν και την κατ' οίκον αυτού εκκλησίαν, και αφό εντάχθη αυτόν προς τον Αρχιππον· Προσέχε εις την διακονίαν, την οποίαν παρέλαβες εν Κυρίω, δια να εκπληρώσει αυτήν. Σας ασπαζέται ο Επαφρας, οστίς είναι από σας, ο δουλός του Χριστού, παντοτέ αγωνιζόμενος δια σας εν ταις προσευχαίς, δια να σταθήτε τελείως και πλήρως εις ταις διακονίαις του Θεού.
τι. 9Διοτι αυτοι διηγουνται περι ημων οποιαν εισόδον ελαβομεν προς εσας, και πως επεστρεψατε
προς τον Θεον απο των ειδωλων, δια να δουλευητε Θεον ζωντα και αληθινον, 10και να προσμενητε
τον Υιον αυτου εκ των ουρανων, τον οποιον ανεστησεν εκ νεκρων, τον Ιησουν, οστις ελευθερονει
ημασ απο της μελλουσης οργης.

Chapter 2

1Διοτι σεις εξευρετε, αδελφοι, την προς εσας εισοδον ημων, ότι δεν εγεινε ματαια, 2αλλα και
προπαθοντες και υβρισθεντες, καθως εξευρετε, εν φιλιπποις, ελαβομεν υπος εις τον Θεον ημων
να λαλησωμεν προς εσας το ευαγγελιον του Θεου με πολυν αγωνα. 3Διοτι η προτροπη ημων δεν
ητο εκ πλανης ουδε εξ ακαθαρσιας ουτε μετα δολου· 4αλλα καθως εδοκιμασθημεν υπο του Θεου
dια να εμπιστευθωμεν το ευαγγελιον, ουτω λαλουμεν, ουχι ως αρεσκοντες εις ανθρωπους, αλλ'
eις τον Θεον τον δοκιμαζοντα τας καρδιας ημων. 5Διοτι ουτε λογον κολακειας μετεχειμεν
ποτε, καθως εξευρετε, ουτε προφασιν πλεονεξιας, μαρτυς ο Θεος, 6ουτε εξησυχασαμεν δοξαν εξ
ανθρωπων, ουτε εμπιστευθηκαμεν εναντιον ανθρωπων, εμπιστευθηκαμεν εναντιον ημων, 7και ου
τοις των ουρανων ημαν εδρανουσιν εν ενημερωσεν τον Θεον τον Ιησουν, ουτε εδουηκαμεν υπο του
Χριστου, αλλη ελευθερονει ημας απο της μελλουσης οργης. 8ουτω εχοντες ενθερμον αγαπην προς εσας,
ευχαριστουμε ημας λαλουμεν προς εσας το ευαγγελιον του Θεου με πολυν αγωνα.

10Διοτι αδελφοι, οι Θεος οτι οσιως και δικαιως και αμεμπτως εφερθημεν προς εσας τους πιστευοντας,
καθως εξευρετε οτι ενα εκαστον υμων, ως πατηρ τα εαυτου τεκνα· 11και τας ψυχας υμων, επειδη
ητο εκ πλανης ουδε εξ ακαθαρσιας ουτε μετα δολου· 12αλλα καθως εδοκιμασθημεν υπο του Θεου
dια να εμπιστευθωμεν το ευαγγελιον, ουτω λαλουμεν, ουχι ως αρεσκοντες εις ανθρωπους, αλλ'
eις τον Θεον τον δοκιμαζοντα τας καρδιας ημων. 13διοτι ενθυμεισθε, αδελφοι, τον κοπον ημων και τον
μοχθον· επειδη νυκτα και ημεραν εργαζομενοι, δια να μη επιβαρυνωμεν τινα εξ υμων, εκηρυξαμεν εις εσας το
ευαγγελιον του Θεου. 14σεις εισθε μαρτυρες και ο Θεος οτι οσιως και δικαιως και αμεμπτως εφερθημεν προς εσας τους πιστευοντας,
εμπροσθεν του Κυριου ημων Ιησου Χριστου εν τη παρουσια αυτου; 20Διοτι σεις εισθε η δοξα ημων και η χαρα.

Chapter 3

1Δια τουτο μη υποφεροντες πλεον, εκριναμεν ευλογον να απομεινωμεν μονοι εν Αθηναις, 2και επεμφαμεν Τιμοθεου, τον αδελφον ημων και διακονον του Θεου και συνεργον ημων εις το ευαγγελιον του Χριστου, δια να σας στηριξη και να σας παρηγορηση περι της πιστεως σας, 3δια να μη κλονιζηται μηδεις εις τας θλιψεις τας αυτας. Διοτι σεις εξευρετε στις εις τουτο ειμεθα τεταγμενοι· 4διοτι στα ημεθα παρ' ημιν, προσελεγεμεν προς εσας στηριξη, σου ελλειπουμεν να υποφερωμεν θλιψεις, καθως και εγεινε και εξευρετε. 5Δια τουτο και εγω μη υποφερων πλεον επεμψα δια να μαθω την πιστιν σας, μηπως σας επειρασε εν της θλιψει και αποβη εις ματην ο κοπος ημων. 6Ηδη δε υπερβλεπαν ο Τιμοθεος απο σας προς ημας και εφερε προς ημας καλας αγγελιας περι της πιστεως και της αγαπης σας, και ημεις εσας στηριξη και ετυμησαμεν την πιστεως σας καθως και ημεις εσας, 7δια τουτο παρηγορηθημεν, αδελφοι, και εισα αγαθην ενθυμησιν ημων, επιποθουντες να ιδητε ημας καθως και ημεις εσας, 8δια τουτο παρηγορηθημεν, αδελφοι, δια να μη κλονιζηται μηδεις εν της θλιψει και αγιασμω δια της πιστεως σας, 9διοτι τωρα ζωμεν, εαν σεις μενητε σταθεροι εις τον Κυριον. 10Επειδη τινα ευχαριστιαν δυναμεθα να ανταποδωσωμεν εις τον Θεον δια σας δι' ολην την χαραν, την οποιαν χαιρομεν δια σας εμπροσθεν του Θεου ημων, καθεχεδη του λοιπου, αδελφοι, σας παρακαλουμεν και σας προτρεπομεν δια του Κυριου Ιησου, καθως παρελαβετε παρ' ημων το πως πρεπει να περιπατητε και να αρεσκητε εις τον Θεον, ουτω να περισσευητε εις το μαλλον· 2διοτι εξευρετε ποιας παραγγελιας εδωκαμεν εις εσας δια του Κυριου Ιησου. 3Επειδη τουτο ειναι το θελημα του Θεου, ο αγιασμος σας, να απεχησθε απο της πορνειας, 4να εξευρη εκαστος υμων να κρατη το εαυτου σκευος εν αγιασμω και τιμη, 5ουχι εις παθος επιθυμιας καθως και τα εθνη τα ημεις γνωριζοντα τον Θεον, 6να μη υπερβαινει της ανθρωπου και αδικη τον αδελφον αυτου εις το πραγμα τουτο, διοτι ο Θεος ειναι εκδικητης δια παντα ταυτα, καθως και σας προειπομεν και δια μαρτυριων εβεβαιωσαμεν. 7Διοτι ο Θεος δεν εκαθαρισεν ημας προς ακαθαρσιαν, αλλα προς αγιασμον. 8Θεν ο αθετων ταυτα δεν αθετει ανθρωπον, αλλα τον Θεον,
οστις και εδωκε το Πνευμα αυτου το Αγιον εις ημας. 9 Περι δε της φιλαδελφιας δεν εχετε χρειαν να σας γραφω· διοτι σεις αυτοι εισθε θεοδιδακτοι εις το να αγαπατε αλληλους· 10 επειδη και πραττετε αυτο εις παντας τους αδελφους τους καθ' ολην την Μακεδονιαν. Σας παρακαλουμεν δε, αδελφοι, να περισσευητε κατα τον μαλλον και να φιλοτιμησθε εις το να ησυχαζητε και να καταγινησθε εις τα ιδια και να εργαξητε με τας ιδιας χειρας, καθως σας παρηγγειλαμεν, 12 δια να περιπατητε με ευσχημοσυνην προς τους εξω και να μη εχητε χρειαν μηδενος. 13 Δεν θελω δε να αγνοητε, αδελφοι, περι των κεκοιμημενων, δια να μη λυπησθε καθως και οι λοιποι οι ζωντες, οσοι απομενομεν εις την παρουσιαν του Κυριου, δεν θελομεν προλαβει τους κοιμηθεντας· 15 δια τουτο παρηγορειτε αλληλους με τους λογους τουτους. 

Chapter 5

1 Περι δε των χρονων και των καιρων, αδελφοι, δεν εχετε χρειαν να σας γραφη τις· 2 διοτι σεις εξευρετε ακριβως οτι η ημερα του Κυριου ως κλεπτης εν νυκτι ουτως ερχεται. 3 Επειδη οταν λεγωσιν, Ειρηνη και ασφαλεια, τοτε επερχεται επ' αυτους αιφνιδιος ολεθρος, καθως αι ωδινες εις την εγκυμονουσαν, και δεν θελουσιν εκφυγει. 4 Αλλα σεις, αδελφοι, δεν εισθε εν σκοτει, ωστε η ημερα να σας καταφθαση ως κλεπτης· 5 παντες σεις εισθε υιοι φωτος και υιοι ημερας. Δεν ειμεθα νυκτος ουδε σκοτους. 6 Αρα λοιπον ας μη κοιμωμεθα ως και οι λοιποι, αλλ' ας αγρυπνωμεν και ας εγκρατευωμεθα. 7 Διοτι οι κοιμωμενοι την νυκτα κοιμωνται, και οι μεθυοντες την νυκτα μεθυουσιν. 8 Αλλ' ημεις, οντες της ημερας, ας εγκρατευωμεν και ας εγκρατευωμεν και ας αγρυπνουμεν και ας εγκρατευωμεν για ημεις οι ζωντες και οι λοιποι. 9 Διοτι ο Θεος δεν προσδιωρισεν ημας εις οργην, αλλ' εις απολαυσιν σωτηριας δια του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, οστις απεθανεν υπερ ημων, ινα ειτε αγρυπνουμεν ειτε κοιμωμεθα ζησωμεν μετ' αυτου. 10 Δια τουτο παρηγορειτε αλληλους και οικοδομειτε ο εις τον αλλον, καθως και καμνετε. 12 Σας παρακαλουμεν δε, αδελφοι, να γνωριζητε τους οσοι κοπιαζουσι μεταξυ σας και ειναι προεστωτες σας εν Κυριω και σας νουθετουσι, και να τιματε αυτους εν αγαπη υπερεκπερισσου δια το εργον αυτων. Ειρηνευετε μεταξυ σας. 14 Σας παρακαλουμεν δε, αδελφοι, να γνωριζητε τους οσοι κοπιαζουσι μεταξυ σας και ειναι προεστωτες σας εν Κυριω και σας νουθετουσι, και να τιματε αυτους εν αγαπη υπερεκπερισσου δια το εργον αυτων. Ειρηνευετε μεταξυ σας. 16 Παντοτε καθως εις τα ιδια και εις τους αδελφους τους καθως και οι κοπιαζομενοι μεταξυ σας και εις τους αδελφους τους καθως και οι κοπιαζομενοι μεταξυ σας. 18 Κατα παντες ευχαριστητε· διοτι τουτο ειναι το θελημα του Θεου προς εσας εν Χριστω Ιησου.
εξουθενειτε. 21Παντα δοκιμαζετε, το καλον κατεχετε· 22απο παντος ειδους κακου απεχεσθε.
23Αυτος δε ο Θεος της ειρηνης ειθε να σας αγιαση ολοκληρως, και να διατηρηθη ολοκληρων το πνευμα σας και η ψυχη και το σωμα αμεμπτως εν τη παρουσια του Κυριου ημων Ιησου Χριστου.
24Πιστος ειναι εκεινος οστις σας καλει, οστις και θελει εκτελεσει. 25Αδελφοι, προσευχεσθε περι ημων. 26Ασπασθητε τους αδελφους παντας εν φιληματι αγιω. 27Σας ορκιζω εις τον Κυριον να αναγνωσθη η επιστολη εις παντας τους αγιους αδελφους. 28Η χαρις του Κυριου ημων Ιησου Χριστου ειη μεθ' υμων· αμην.

2 Thessalonians

Chapter 1

1Παυλος και Σιλουανος και Τιμοθεος προς την εκκλησιαν των Θεσσαλονικεων εν Θεω τω Πατρι ημων και Κυριω Ιησου Χριστω· 2χαρις ειη υμιν και ειρηνη απο Θεου Πατρος ημων και Κυριου Ιησου Χριστου. 3Οφειλομεν να ευχαριστωμεν παντοτε τον Θεον δια σας, αδελφοι, καθως ειναι αξιον, διοτι υπεραυξανε η πιστις σας και πλεοναζει η αγαπη ενος εκαστου παντων υμων εις αλληλους, 4ωστε ημεις αυτοι καυχωμεθα δια σας εν ταις εκκλησιαις του Θεου δια την υπομονην σας και πιστιν εν πασι τοις διωγμοις υμων και ταις θλιψεσι, τας οποιας υποφερετε, 5το οποιον ειναι ενδειξις της δικαιας κρισεως του Θεου, δια να αξιωθητε της βασιλειας του Θεου, υπερ της οποιας και πασι. 6επειδη ειναι δικαιον ενωπιον του Θεου να ανταποδωση θλιψιν εις τους οσοι ημεις θλιβουσιν, 7εις εις τον θλιβομενους ανεσιν μεθ' ημων, οταν ο Κυριος Ιησους αποκαλυφθη απ' ουρανου μετα των αγγελων της δυναμεως αυτου εν πυρι φλογος, καμνων εκδικησιν εις τους μη γνωριζοντας Θεον και εις τους μη υπακουοντας εις το ευαγγελιον του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, 9οιτινες θελουσι την αιωνιον θλιψιν εις την αιωνιον θλιψιν, οιτινες ανεσιν μεθ' ημων, εν τη ημερα εκεινη· 10δια το οποιον και προσευχομεθα παντοτε δια σας, δια να σας καταστηση ο Θεος ημων αξιους της κληρεως αυτου, κατα την χαριν του Θεου ημων και Κυριου Ιησου Χριστου.

Chapter 2

1Σας παρακαλουμεν δε, αδελφοι, περι της παρουσιας του Κυριου ημων Ιησου Χριστου και της εις αυτον επισυναξεως ημων, 2να μη σαλευθητε ταχεως απο του φρονηματος σας, μηδε να
θορυβησθε, μητε δια πνευματος μητε δια λογου μητε δι' επιστολης ως γραφομενης υρ' ημων, οτι
tαχα επλησιασεν ημερα του Χριστου. 3 Ας μη σας εξαπατηση τις κατ' ουδενα τροπον· διοτι δεν
θελει ελθει η ημερα εκεινη, εαν δεν ελθη πρωτον η αποστασια και αποκαλυφθη ο ανθρωπος της
αμαρτιας, ο νιος της απωλειας, 4 ο αντικειμενος και υπεραιρομενος εναντιον εις παντα λεγομενον
Θεον η σεβασμα, ωστε να καθηση εις τον ναον του Θεου ως Θεος, αποδεικνυον εαυτον οτι ειναι
Θεος. 5 Νευ σας εξαπατηση τις κατ' ουδενα τροπον· διοτι δεν
θελει ελθει η ημερα εκεινη, εαν δεν ελθη πρωτον η αποστασια και αποκαλυφθη ο ανθρωπος της
αμαρτιας, ο νιος της απωλειας, 6 ο αντικειμενος και υπεραιρομενος εναντιον εις παντα λεγομενον
Θεον η σεβασμα, ωστε να καθηση εις τον ναον του Θεου ως Θεος, αποδεικνυον εαυτον οτι ειναι
Θεος. 7 Νευ σας εξαπατηση τις κατ' ουδενα τροπον· διοτι δεν
θελει ελθει η ημερα εκεινη, εαν δεν ελθη πρωτον η αποστασια και αποκαλυφθη ο ανθρωπος της
αμαρτιας, ο νιος της απωλειας,

Chapter 3

1 Το λοιπον προσευχεσθε, αδελφοι, περι ημων, δια να τρεχη ο λογος του Κυριου και να
dοδαζηται, καθως και εις εας, 2 και δια να ελευθερωθωμεν απο των παραλογων και πονηρων
ανθρωπων· διοτι η πιστις δεν υπαρχει εις παντας. 3 Πιστος ομως ειναι ο Κυριος, οστις θελει σας
στηριξει και φυλαξει απο του πονηρου. 4 Εχομεν δε πεποιθησιν δια του Κυριου εφ' υμας οτι εκεινα,
tης καρδιας σας εις την αγαπην του Θεου και εις την προσδοκιαν του Χριστου. 6 Σας παραγγελλομεν
de, αδελφοι, εν ονοματι του Κυριου εις τα τακτως περιπατουντος και ουχι κατα την παραδοσιν, την οποιαν παρελαβε παρ' ημων.

1314
οτι εαν τις δεν θελη να εργαζηται, μηδε ας τρωγη. Ἕπειδη οκουμεν τινας οτι περιπατουι
tης εαν τις δεν θελη να εργαζηται, μηδε ας τρωγη. 12παραγγελλομεν δε εις τους
tοιουτους και προτερουμεν δια του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, να τρωγωσι τον αρτον αυτων
erγαζομενοι μετα ησυχιας. 13Σεις δε, αδελφοι, μη αποκαμητε πραττοντες το καλον.
14Και εαν τις δεν θεωρειτε αυτον ως εχθρον, αλλα νουθετειτε ως αδελφον.
15Αυτος δε ο Κυριος της ειρηνης ειθε να σας δωση την ειρηνην διαπαντος
εν παντι τροπω. Ο Κυριος ειη μετα παντων υμων.
16Ο ασπασμος εγραφη με την χειρα εμου του
Παυλου, το οποιον ειναι σημειον εν παση επιστολη· ουτω γραφω.
18Η χαρις του Κυριου ημων Ιησου Χριστου ειη μετα παντων υμων· αμην.

1 Timothy

Chapter 1

1Παυλος, αποστολος Ιησου Χριστου, κατ' επιταγην Θεου του Σωτηρος ημων και Κυριου Ιησου
Χριστου της ελπιδος ημων, 2προς Τιμοθεον, το γνησιον τεκνον εις την πιστιν· ειη χαρις, ελεος,
eιρηνη απο Θεου Πατρος ημων και Χριστου Ιησου του Κυριου ημων. 3Καθως σε παρεκαλεσα
απερχομενος εις Μακεδονιαν, να προσμεινης εν Εφεσω, δια να παραγγειλης εις τινας να μη
ετεροδιδασκαλωσιν 4μηδε να προσεχωσιν εις μυθους και γενεαλογιας απεραντους, αιτινες
προξενουσι φιλονεικιας μαλλον παρα την εις την πιστιν οικοδομην του Θεου, ουτω πραττε·
5το δε τελος της παραγγελιας ειναι αγαπη εκ καθαρας καρδιας και συνειδησεως αγαθης και πιστεως
ανυποκριτου, απο των οποιων αποπλανηθεντες τινες εξετραπησαν εις ματαιολογιαν. 6Θελοντες
να ηναι νομοδιδασκαλοι, ενω δεν νοουσιν ουτε οσα λεγουσιν ουτε περι τινων διισχυριζονται.
7Εξευρομεν δε οτι ο νομος ειναι καλος, εαν τις μεταχειριζηται αυτον νομιμως, 8γνωριζων τουτο,
οτι ο νομος δεν ετεθη δια τον δικαιον, αλλα δια τους ανομους και ανυποτακτους, τους ασεβεις
και αμαρτωλους, τους ανοσιους και βεβηλους, τους πατροκτονους και μητροκτονους, τους
ανδροφονους, 9πορνους, αρσενοκοιτας, ανδραποδιστς, ψευστας, επιορκους, και ει τι αλλο
αντιβαινει εις την υγιαινουσαν διδασκαλιαν,
10κατα το ευαγγελιον της δοξης του μακαριου Θεου,
το οποιον εγω ενεπιστευθην. 11Και ευχαριστω τον ενδυναμωσαντα με Ιησουν Χριστον τον Κυριον
ημων, οτι ενεκρινε πιστον και εταξεν εις την διακονιαν εμε,
12τον προτερον οντα βλασφημον και διωκτην και υβριστην. ηλεηθην ομως, διοτι αγνοων επραξα εν απιστια,
13αλλ' υπερεπερισσευσεν η χαρις του Κυριου ημων μετα πιστεως και αγαπης της εν Χριστω Ιησου.
14Πιστος ο λογος και πασης αποδοχης αξιος, οτι ο Ιησους Χριστος ηλθεν εις τον κοσμον δια να
σωσι τους αμαρτωλους, των οποιων πρωτος ειμαι εγω. 15Αλλα δια τουτο ηλεηθην, δια να δειξη
ο Ιησους Χριστος εις εμε πρωτον την πασαν μακροθυμιαν, εις παραδειγμα των μελλοντων να
πιστεύω σιν εις αυτον εις ζωην αιωνιον. 17 εις δε τον βασιλεα των αιωνων, τον αφθαρτον, τον αορατον, τον μονον σοφον θεον, εις την τιμη και δοξα εις τους αιωνους αιμην. 18 Ταυτην την παραγγελιαν παραδιδω εις σε, τεκνον Τιμοθεε, κατα τας προγενομενας προφητειας περι σου, να στρατευης κατ' αυτας την καλην στρατειαν, εις εις εις πιστιν και αγαθην συνεις, την οποιαν τινες αποβαλοντες εναυαγησαν εις την πιστιν· 19 εκ των αποικων ειναι ο Υμεναιος και Αλεξανδρος, τους οποιους παρεδωκα εις τον Σαταναν, δια να μαθωσι να μη βλασφημωσι.

Chapter 2

1 Παρακαλω λοιπον πρωτον παντων να καμνητε δεησεις, προσευχας, παρακλησεις, ευχαριστιας υπερ παντων ανθρωπων, 2 υπερ βασιλεων και παντων των οντων εν αξιωμασι, δια να διαγωμεν βιον αταραχον και ησυχιον εν παση ευσεβεια και σεμνοτητι. 3 Διοτι τουτο ειναι καλον και ευπροσδεκτον ενωπιον του σωτηρος ημων Θεου, 4 οστις θελει να σωθωσι παντες οι ανθρωποι και να ελθωσι εις επιγνωσιν της αληθειας. 5 Διοτι ειναι εις Θεος, εις και μεσιτης Θεου και ανθρωπων, ανθρωπος Ιησους Χριστος, 6 οστις εδωκεν εαυτον αντιλυτρον εν ωρισμενοις καιροις, εις το αυτον εταχθηνε εγω κηρυξ και αποστολος, αληθειαν λεγω εν Χριστω, δεν ψευδομαι, διδασκαλος των εθνων εις την πιστιν και εις την αληθειαν.

Chapter 3

1 Πιστος ο λογος· Εαν τις ορεγηται επισκοπην, καλον εργον επιθυμει. 2 Πρεπει λοιπον ο επισκοπος να ηει αμεμπτος, μιας γυναικος ανηρ, αγρυπνος, σωφρων, κοσμιος, φιλοξενος, διδακτικος, 3 ουχι μεθυσος, ουχι πληκτης, ουχι αισχροκερδης, αλλη επιεικης, αμαχος, αφιλαργυρος, 4 κυβερνων καλως τον εαυτου οικον, εχων τα τεκνα αυτου εις υποταγην μετα πασης σεμνοτητος. 5 Διοτι εαν τις δεν εξευρη να κυβερνα τον εαυτου οικον, πως θελει επιμεληθηνε την εκκλησιαν του Θεου; 6 Πρεπει δε αυτος να εχη και παρα των εξωθεν μαρτυριαν καλην, δια να μη βλασφημησης.
ονειδισμον και παγιδα του διαβολου. 8Οι διακονοι ωσαυτως πρεπει να ηναι σεμνοι, ουχι διγλωσσοι, ουχι αισχροκερδεις, εχοντες το μυστηριον της πιστεως μετα καθαρας συνειδησεως. 9Και ουτοι δε ας δοκιμαζωνται πρωτον, επειτα ας ελθων προς σε ταχυτερον. 10Αλλ' εαν βραδυνω, δια να εξευρης πως πρεπει να πολιτευησαι εν τω οικω του Θεου, οστις ειναι η εκκλησια του Θεου του ζωντος, ο στυλος και το εδραιωμα της αληθειας. 11Και ουτοι δε ας δοκιμαζωνται πρωτον, επειτα ας γινωνται διακονοι, εαν ηναι αμεμπτοι. 12Αι γυναικες ωσαυτως σεμναι, ουχι καταλαλοι, εγκρατεις, πισται κατα παντα. 13Οι διακονοι ας ηναι μιας γυναικος ανδρες, κυβερνωντες καλως τα τεκνα αυτων και τους οικους αυτων. 14Ταυτα σοι γραφω, ελπιζων να ελθω προς σε ταχυτερον· 15αλλ' εαν βραδυνω, δια να εξευρης πως πρεπει να πολιτευησαι εν τω οικω του Θεου, οστις ειναι η εκκλησια του Θεου του ζωντος, ο στυλος και το εδραιωμα της αληθειας. 16Και αναντιρρητως το μυστηριον της ευσεβειας ειναι μεγα· ο Θεος εφανερωθη εν σαρκι, εδικαιωθη εν πνευματι, εφανη εις αγγελους, εκηρυχθη εις τα εθνη, επιστευθη εις τον κοσμον, ανεληφθη εν δοξη.

Chapter 4

1Το δε Πνευμα ρητως λεγει οτι εν υστεροις καιροις θελουσιν αποστατησει τινες απο της πιστεως, προσεχοντες εις πνευματα πλανης και εις διδασκαλιας δαιμονιων, 2δια της υποκρισεως ψευδολογων, εχοντων την εαυτων συνειδησιν κεκαυτηριασμενην, 3εμποδιζοντων τον γαμον, προσταζοντων αποχην βρωματων, τα οποια ο Θεος εκτισε δια να μεταλαμβανωσι μετα ευχαριστιας οι πιστοι και οι γνωρισαντες την αληθειαν. 4Διοτι η σωματικη γυμνασια ειναι προς ολιγον ωφελιμος αλλ' η ευσεβεια ειναι προς παντα ωφελιμος, εχουσα επαγγελιαν της παρουσης ζωης και της μελλουσης. 5Πιστος ο λογος και πασης αποδοχης αξιος· 6διοτι δια τουτο και κοπιαζομεν και ονειδιζομεθα, διοτι ελπιζομεν εις τον ζωντα Θεον, οστις ειναι ο Σωτηρ παντων ανθρωπων, μαλιστα των πιστων. 7Παραγγελε ταυτα και διδασκε. 8Μηδεις ας μη καταφρονη την νεοτητα σου, αλλα γινου τυπος των πιστων εις λογον, εις συναναστροφην, εις αγαπην, εις πνευμα, εις πιστιν, εις καθαροτητα. 9Εως να ελθω, καταγινου εις την αναγνωσιν, εις την προτροπην, εις την διδασκαλιαν· 10μη αμελει το χαρισμα, το οποιον ειναι εν σοι, το οποιον εδοθη εις σε δια προφητειας μετα επιθεσεως των χειρων του πρεσβυτερου. 11Παραγγελε ταυτα και διδασκε. 12Μηδεις ας μη καταφρονη την νεοτητα σου, αλλα γινου τυπος των πιστων εις λογον, εις συναναστροφην, εις αγαπην, εις πνευμα, εις πιστιν, εις καθαροτητα. 13Εως να ελθω, καταγινου εις την αναγνωσιν, εις την προτροπην, εις την διδασκαλιαν· 14μη αμελει το χαρισμα, το οποιον ειναι εν σοι, το οποιον εδοθη εις σε δια προφητειας μετα επιθεσεως των χειρων του πρεσβυτερου. 15Ταυτα μελετα, εις ταυτα μενε, δια να ηναι φανερα εις παντας η προκοπη σου. 16Προσεχε εις σεαυτον και εις την διδασκαλιαν, επιμενε εις αυτα· διοτι τουτο πραττων και σεαυτον θελεις σωσει και τους ακουοντας σε.
Chapter 5

Πρεσβυτερον μη επιπληξης, αλλα προτρεπε ως πατερα, τους νεωτερους ως αδελφους, τας πρεσβυτερας ως μητερας, τας νεωτερας ως αδελφας μετα πασης καθαροτητος. Τας χηρας τιμα τας αληθως χηρας. Εαν δε τις χηρα εχη τεκνα η εκγονα, ας μανθανωσι πρωτον να καθιστωσιν ευσεβη τον ιδιον αυτων οικον και να αποδιδωσιν αμοιβας εις τους προγονους αυτων. Διοτι τουτο ειναι καλον και ευπροσδεκτον ενωπιον του Θεου. Η δε αληθως χηρα και μεμονωμενη ελπιζει επι τον Θεον και εμμενει εις τας δεησεις και τας προσευχας νυκτα και ημεραν· η δεδομενη ομως εις τας ηδονας ενω ζη ειναι νεκρα. Και ταυτα παραγγελλε, δια να ηναι αμεμπτοι. Αλλ' εαν τις δεν προνοη περι των εαυτου και μαλιστα των οικεων, ηρνηθη την πιστιν και ειναι απιστου χειροτερος. Ας καταγραφηται χηρα ουχι ολιγωτερον των εξηκον ετων, ητις υπηρξεν ενος ανδρος γυνη, ητις μαρτυρειται δια τα καλα αυτης εργα, εαν ανεθρεψε τεκνα, εαν περιεθαλψε ξενους, εαν θλιβομενους εβοηθησεν, εαν επηκολουθησεν εις παν εργον αγαθον.

11 Τας νεωτερας χηρας αποβαλλε· διοτι αφου εντρυφησι κατα του Χριστου, θελουσι να υπανδρευωνται, εχουσαι την καταδικην, διοτι ηθετησαν την πρωτην πιστιν· και ενταυτω μανθανουσι να ηναι αργαι, περιερχομεναι τας οικιας, και ουχι μονον αργαι, αλλα και φλυαροι και περιεργοι, λαλουσαι τα μη πραττοντα. Θελω λοιπον αι νεωτεραι να υπανδρευωνται, να τεκνοποιωσι, να κυβερνωσιν οικον, να μη διδωσι μηδεμιαν αφορμην εις τον εναντιον να λοιδορη. Διοτι εξετραπησαν ηδη τινες οπισω του Σατανα.

15 Οι καλως προισταμενοι πρεσβυτεροι ας αξιονωνται διπλης τιμης, μαλιστα οσοι κοπιαζουσιν εις αυτης τον καταλελυσμον, και επηκολουθησεν εις παν εργον αγαθον.

Chapter 6

Οσοι ειναι υπο ζυγον δουλειας, ας νομιζωσι τους κυριους αυτων αξιους πασης τιμης, δια να μη βλασφημηται το ονομα του Θεου και η διδασκαλια. Οι δε εχοντες πιστους κυριους ας μη

1318
καταφρονωσιν αυτους, διοτι ειναι αδελφοι, αλλα προθυμοτερον ας δουλευωσι, διοτι ειναι πιστοι και αγαπητοι οι απολαμβανοντες την ευεργεσιαν. Ταυτα διδασκε και νουθετει. 3Εαν τις ετεροδιδασκαλη και δεν ακολουθη τους υγιαινοντας λογους του Κυριου ημων Ιησου Χριστου και την διδασκαλιαν την κατ’ ευσεβειαν, 4ειναι τετυφωμενος και δεν εξευρει ουδεν, αλλα νοσει περι συζητησεις και λογομαχιας, εκ των οποιων προερχεται φθονος, ερις, βλασφημια, υπονοιαι πονηραι, 5ματαιαι συνδιαλεξεις ανθρωπων διεφθαρμενων τον νουν και απεστερημενων της αληθειας, νομιζοντων την ευεργεσιαν οτι ειναι πλουτισμος. Απομακρυνου απο των τοιουτων. 6Μεγας δε πλουτισμος ειναι η ευσεβεια μετα αυταρκειας. 7Διοτι δεν εφεραμεν ουδεν εις τον κοσμον, φανερον οτι ουδε δυναμεθα να εκφερωμεν τι· εχοντες δε διατροφας και σκεπασματα, ας αρκωμεθα εις ταυτα. 8Οσοι δε θελουσι να πλουτωσι πιπτουσιν εις πειρασμον και παγιδα και εις επιθυμιας πολλας ανθρωπων διεφθαρμενων τον νουν και απεστερημενων της αληθειας, νομιζοντων την ευσεβειαν οτι ειναι πλουτισμος. Απομακρυνου απο των τοιουτων. 9Μεγας δε πλουτισμος ειναι η ευσεβεια μετα αυταρκειας. 10Διοτι δεν εφεραμεν ουδεν εις τον κοσμον, φανερον οτι ουδε δυναμεθα να εκφερωμεν τι· εχοντες δε διατροφας και σκεπασματα, ας αρκωμεθα εις ταυτα. 11Αγωνιζου τον καλον αγωνα της πιστεως· κρατει την αιωνιον ζωην, εις την οποιαν και προσεκληθης και ωμολογησας την καλην ομολογιαν ενωπιον πολλων μαρτυρων. 12Σε παραγγελω ενωπιον του Θεου του ζωοποιουντος τα παντα και του Ιησου Χριστου του μαρτυρησαντος ενωπιον του Ποντιου Πιλατου την καλην ομολογιαν, 13να φυλαξης την εντολην αμολυντον, αμεμπτον, μεχρι της επιφανειας του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, 14την οποιαν εν τοις ωρισμενοις καιροις θελει δειξει ο μακαριος και μονος Δεσποτης, ο Βασιλευς των βασιλευοντων, και Κυριος των κυριευοντων, 15οστις μονος εχει την αθανασιαν, κατοικων φως απροσιτον, τον οποιον ουδεις των ανθρωπων ειδεν ουδε δυναται να ιδη· εις τον οποιον εστω τιμη και κρατος αιωνιον· αμην. 16Εις τους πλουσιους του κοσμου τουτου παραγγελε να μη υψηλοφρονωσι, μηδε να ελπιζωσιν επι την αδηλοτητα του πλουτου, αλλ’ επι τον Θεον τον ζωντα, οστις διδει εις ημας πλουσιως παντα εις απολαυσιν, 18και αγαθοεργωσι, να αγαθοεργωσι, να πλουτωσιν εις εργα καλα, να ηναι ευμεταδοτοι, κοινωνικοι, 19θησαυριζοντες εις εαυτους θεμελιον καλον εις το μελλον, δια να απολαυσωσι την αιωνιον ζωην. 20Ω Τιμοθεε, την παρακαταθηκην φυλαξον, αποστρεφομενος τας βεβηλους ματαιολογιας και τας αντιλογιας της ψευδωνυμου γνωσεως, 21την οποιαν τινες επαγγελλομενοι επλανηθησαν κατα την πιστιν. Η χαρις ει δει εις σου’ αμην.

2 Timothy

Chapter 1

1Παυλος, αποστολος Ιησου Χριστου δια θεληματος Θεου κατα την επαγγελιαν της ζωης της εν Χριστω Ιησου, 2προς Τιμοθεον το αγαπητον τεκνον· εις χαρις, ελεος, ειρηνη απο Θεου Πατρος
καὶ Χριστοῦ Ιησοῦ του Κυρίου ὡμών. Ἑυχαριστῶ τὸν Θεόν, τὸν οποίον λατρεύω ἀπὸ προγονῶν μετὰ καθαρᾶς συνείδησεως, ὅτι ἀδιαλείπτως σε ενθυμομαι εν τῇ μάμμῃ σου Λωίδη καὶ εν τῇ μητρί σου Ευνίκη, εἰμι δὲ πεπεισμένος οτι καὶ εν σοι.

3 Διὰ τὴν τὴν αἰτίαν σε υπενθύμιζω νὰ αναζωπυρῆση τὸ χαρισμα τοῦ Θεοῦ, τὸ οποίον εἰναι εν σοι διὰ τῆς επιθεσιοῦ τῶν χειρῶν μου·

4 Διὸτι δὲν εὐδῶκεν εἰς ἡμᾶς ο Θεός πνεύμα δειλιας, ἀλλὰ δυναμεως καὶ αγαπῆς καὶ σωφρονίσμου.

5 Μη αἰσχυνθῆς λοιπὸν τὴν μαρτυρίαν τοῦ Κυρίου ὡμῶν μηδὲ εμε τὸν δεσμιον αὐτοῦ, αλλὰ συγκακοπάζοντες μετὰ τοῦ εὐαγγελίου με τὴν δυνάμειν τὸν Θεόν, ἵνα αὐτὸς εἰς φως τὴν ζωὴν καὶ τὴν αφθάρσιαν, εἰς τὸ οποίον ἐταχθῆνον εγὼ κηρυξ καὶ ἀποστόλος καὶ διδάσκαλος τῶν εθνῶν.

6 Συ λοιπὸν, τεκνον μου, ενδυνάμου διὰ τῆς χαρίτος τῆς εἰς Χριστὸν Ιησοῦν καὶ ὡς στρατιώτης Ιησοῦν Χριστοῦ συναντήσας παντὶ τοῦ πατρὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ οἰκείωσάς με συνετίς καὶ αγαπώντας τὴν ἱλικίαν καὶ συνείδησιν εἰς Χριστὸν Ιησοῦν.

7 Ενθυμητος τον εκ σπέρματος Δαβίδ Ιησοῦν Χριστον, τον ανασταντα εκ νεκρῶν, κατὰ τὸ εὐαγγελίον μου. Ἐνθυμητος τον εκ σπέρματος Δαβίδ Ιησοῦν Χριστον, τον απεθάνοντα εκ νεκρῶν, κατὰ τὸ εὐαγγελίον μου. 

8 Πιστὸς ο λόγος· διὸτι εὰν συναπεθάνωμεν, θέλομεν καὶ συζητήσημεν. Διὰ τοῦτο παντὰ ὑπομενῶ διὰ τῶν εκλεκτῶν, δίκαιος, διὰ τοῖς εὐλογοῖς, δίκαιος, διὰ τοῖς δικαίωσις, δίκαιος, διὰ τῷ Ἰσραήλ, ἰδίᾳ, διὰ τὸν Χριστόν, διὰ τῷ Κυρίῳ τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλ’ ο λόγος τοῦ Θεοῦ δεν ἰδίᾳ ἐμετίμηται. Διὰ τοῦτο παντὰ ὑπομενῶ διὰ τῶν εκλεκτῶν, δίκαιος.
θελομεν και συμβασιλευσει· εαν αρνηθη εαυτον δεν δυναται. 14·Ταυτα υπενθυμιζε, διαμαρτυρομενος ενωπιον του Κυριου να μη λογομαχωσι, το οποιον δεν ειναι εις ουδεν χρησιμον, αλλα φερει καταστροφης των ακουοντων. 15·Σπουδασον να παραστησης σεαυτον δοκιμον εις τον θεον, εργατην ανεπαισχυντον, ορθοτομουντα τον λογον της αληθειας, 16·Ταυτα υπενθυμιζε, διαμαρτυρομενος ενωπιον του Κυριου να μη λογομαχωσι, το οποιον δεν ειναι εις ουδεν χρησιμον, αλλα φερει καταστροφης των ακουοντων.

Chapter 3

1·Γινωσκε δε τουτο, οτι εν ταις εσχαταις ημεραις θελουσι ελθει καιροι κακοι· 2·διοτι θελουσι εισθαι οι ανθρωποι φιλαυτοι, φιλαργυροι, αλαζονες, υπερηφανοι, βλασφημοι, απειθεις εις τους γονεις, αχαριστοι, ανοικτοι, ασπλαχνοι, αδιαλλακτοι, συκοφανται, ακρατεις, ανημεροι, προδοται, προπετεις, τετυφωμενοι, φιληδονοι μαλλον παρα φιλοθεοι, εχοντες μονον μορφην ευσεβειας, ηρνημενοι δε την δυναμιν αυτης. Και τοις αυτοις φευγε. 6·Διοτι εκ τουτων ειναι εκεινοι, οιτινες εισχωρουσιν εις τον Μωυσην, ουτω και αυτοι ανθιστανται εις την αληθειαν, ανθρωποι διεφθαρμενοι τον νουν, αδοκιμοι εις την πιστιν. 9·Αλλα δεν θελουσι προκοψει πλειοτερον· διοτι η ανοησια αυτων θελει γεινει καταδηλος εις παντας, καθως και η εκεινων εγεινε. 10·Εν ομως παρηκολουθησας την διδασκαλιαν μου, την διαγωγην, την αποστολην, την πιστιν, την αξιωσιαν, την αγαπην, την ευπρεπειαν, την αναλογιαν, την προσευχην, οποια μοι συνεβησαν εν Αντιοχεια, εν Ικονιω, εν Λυστροις, εν Ινδοις, εν Ιονα, εν την ανθρωποσεωσι, και εκ παντων με ηλευθερωσεν ο Κυριος.
Και παντες δε οι θελοντες να ζωσιν ευσεβως εν Χριστω Ιησου θελουσι διωχθη. 13Πονηροι δε ανθρωποι και γοητες θελουσι προκοψει εις το χειρον, πλανωντες και πλανωμενοι. 14Αλλα συ μεν εις εκεινα, τα οποια εμαθες και επιστωθης, εξευρων παρα τινος εμαθες, και οι απο βρεφους γνωριζεις τα ιερα γραμματα, τα δυναμενα να σε σοφισωσιν εις σωτηριαν, δια της πιστεως της εν Χριστω Ιησου. 16Ολη η γραφη ειναι θεοπνευστος και ωφελιμος προς διδασκαλιαν, προς ελεγχον, προς επανορθωσιν, προς εκπαιδευσιν την μετα της δικαιουσινης, δια να ηναι τελειος ο ανθρωπος του Θεου, ητοιμασμενος εις παν εργον αγαθον.

Chapter 4

1Διαμαρτυρομαι λοιπον εγω ενωπιον του Θεου και του Κυριου Ιησου Χριστου, οστις μελλει να κρινη ζωντας και νεκρους εν τη επιφανεια αυτου και τη βασιλεια αυτου, κηρυξον τον λογον, επιμενε εγκαιρως ακαιρως, ελεγξον, επιπληξον, προτρεψον, μετα πασης μακροθυμιας και διδαχης. 3Διοτι θελει ελθει καιρος οτε δεν θελουσιν υποφερει την υγιαινουσαν διδασκαλιαν, αλλα θελουσιν επισωρευσει εις εαυτους διδασκαλους κατα τας ιδιας αυτων επιθυμιας, γαργαλιζομενοι την ακοην, και απο μεν της αληθειας θελουσιν αποστρεψει την ακοην αυτων, εις δε τους μυθους εκτραπη.

5Συ δε αγρυπνει εις παντα, κακοπαθησον, εργασθητι εργον ευαγγελιστου, την διακονιαν σου καμε πληρη. 6Διοτι γινομαι ηδη σπονδη και ο καιρος της αναχωρησεως μου εφθασε. 7Τον αγωνα τον καλον ηγωνισθην, τον δρομον ετελειωσα, την πιστιν διετησα· του λοιπου μενει εις εμε ο της δικαιοσυνης στεφανος, τον οποιον ο Κυριος θελει μοι αποδωσει εν εκεινη τη ημερα, ο δικαιος κριτης, και ου μονον εις εμε, αλλα και εις παντας οσοι επιποθουσι την επιφανειαν αυτου. 9Σπουδασον να ελθης προς εμε ταχεως· 12Τον δε Τυχικον απεστειλα εις Εφεσον. 13Ο Αλεξανδρος ο χαλκευς πολλα κακα μοι εκαμεν· ο Κυριος να αποδωση εις αυτον κατα τα εργα αυτου· 15τον οποιον και συ φυλαττου· διοτι πολυ ανθισταται εις τους λογους ημων. 16Εν τη πρωτη απολογια μου δεν με παρεσταθη ουδεις, αλλα παντες με εγκατελιπον· ειθε να μη λογαριασθη εις αυτους· αλλ' ο Κυριος με παρεσταθη και με ενεδυναμωσε, δια να πληρωθη δι' εμου το κηρυγμα και να ακουσωσι παντα τα εθνη· και ηλευθερωθην εκ του στοματος του λεοντος. 18Και θελει με ελευθερωσει ο Κυριος απο παντος εργου πονηρου και θελει με διασωσει δια την επουρανιον βασιλειαν αυτου· εις τον οποιον εστω η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων· αμην.
Titus

Chapter 1

1 Παυλος, δουλος Θεου, αποστολος δε Ιησου Χριστου κατα την πιστιν των εκλεκτων του Θεου και την επιγνωσιν της αληθειας της κατ' ευσεβειαν 2 επ' ελπιδι ζωης αιωνιου, την οποιαν υπεσχεθη ο αψευδης Θεος προ χρονων αιωνων, 3 εφανερωσε δε εν καιροις ωρισμενοι τον λογον αυτου δια του κηρυγματος, το οποιον ενεπιστευθην εγω κατ' επιταγην του σωτηρος ημων Θεου, 4 προς Τιτον, γνησιον τεκνον κατα κοινην ημων πιστων· ειχα χαρις, ελεος, ειρηνη απο Θεου Πατρος και Κυριου Ιησου Χριστου του Σωτηρος ημων.

5 Δια τουτο σε αφηκα εν Κρητη, δια να διορθωσης τα ελλειποντα και να καταστης εν παση πολει πρεσβυτερους, καθως εγω σε διεταξα, 6 οστις ειναι ανεγκλητος, μιας γυναικος ανηρ, εχων τεκνα πιστα, μη κατηγορουμενα ως ασωτα η ανυποτακτα.

7 Διοτι πρεπει ο επισκοπος να ηναι ανεγκλητος, ως οικονομος Θεου, μη αυθαδης, μη οργιλος, μη μεθυσος, μη πληκτης, μη αισχροκερδης, 8 αλλα φιλοξενος, φιλαγαθος, σωφρων, δικαιος, οσιος, εγκρατης, 9 προσκεκολλημενος εις τον πιστον λογον της διδασκαλιας, δια να ηναι δυνατος και να προτρεπη δια της υγιαινουσης διδασκαλιας και να εξελεγχη τους αντιλεγοντα.

10 Διοτι υπαρχουσι πολλοι και ανυποτακτοι ματαιολογοι και φρενοπλανοι, μαλιστα οι εκ της περιτομης, 

11 τους οποιους πρεπει να αποστομονωμεν, οιτινες ανατρεπουσιν ολοκληρους οικους, δια της αληθειας διδασκαλιας και να εξελεγχη τους αντιλεγοντα.

12 Εις τους αυτους προφητης ιδιος αυτων· Οι Κρητες ειναι παντοτε ψευσται, κακα θηρια, γαστερες αργαι.

13 Η μαρτυρια αυτη ειναι αληθινη. Δια την οποιαν αιτιαν ελεγχε αυτους αποτομως, δια να υγιαινωσιν εν τη πιστει, 

14 και να μη προσεχωσιν εις Ιουδαικους μυθους και εντολας ανθρωπων αποστρεφομενων την αληθειαν.

15 Εις μεν τους καθαρους παντα ειναι καθαρα· εις δε τους μεμιασμενους και απιστους ουδεν καθαρον, αλλα και ο νους αυτων και η συνειδησις ειναι μεμιασμενα.

16 Ομολογουσιν οτι γνωριζουσι τον Θεον, με τα εργα ομως αρνουνται, βδελυκτοι οντες και απειθεις και εις παν εργον αγαθον αδοκιμοι.

Chapter 2

1 Συ ομως λαλει οσα πρεπουσιν εις την υγιαινουσαν διδασκαλιαν. 2 Οι γεροντες να ηναι αγρυπνοι, σεμνοι, σωφρονες, υγιαινοντες εν τη πιστει, τη αγαπη, τη υπομονη.

3 Αι γραιαι ωσαυτως να εχωσι τροπον ιεροπρεπη, μη καταλαλοι, μη δεδουλωμεναι εις πολλην οινοποσιαν, να ηναι διδασκαλοι των καλων, 4 δια να νουθετωσι τας νεας να ηναι φιλανδροι, φιλοτεκνοι, 5 σωφρονες, καθαραι, οικοφυλακες, αγαθαι, ευπειθεις εις τους ιδιους αυτων ανδρας, δια να μη βλασφημηται ο λογος του Θεου. 6 Τους νεωτερους νουθετει να σωφρωνωσι, δεικνυων κατα παντα τους καθαρους παντα ειναι καθαρα· εις δε τους εμπιστευμενους και απιστους ουδεν καθαρον, και αν ο νους αυτων και η συνειδησις ειναι εμπιστευμενα. 7 Ομολογουσιν στη γνωριζουσι του Θεου, με τα εργα ομως αρνουνται, βδελυκτοι οντες και απειθεις και εις παν εργον αγαθον αδοκιμοι.
δουλους να υποτασσονται εις τους εαυτων δεσποτας, να ευαρεστωσιν εις αυτους κατα παντα, να μη αντιλεγωσι, να μη σφετεριζωνται τα αλλοτρια, αλλα να δεικνυωσι πασαν πιστιν αγαθην, δια να στολιζωσι κατα παντα την διδασκαλιαν του σωτηρος ημων Θεου. 

Διοτι εφανερωθη η χαρις του Θεου η σωτηριος εις παντας ανθρωπους, διδασκουσα ημας να αρνηθωμεν την αρνηθευσαντας και τας κοσμικιας επιθυμιας και να ζησωμεν σωφρωνως και δικαιως και ευσεβως εν τω παροντι αιωνι, προσμενοντες την μακαριαν ελπιδα και επιφανειαν της δοξης του μεγαλου Θεου και Σωτηρος ημων Ιησου Χριστου, οστις εδωκεν εαυτον υπερ ημων. Ταυτα λαλει και προτρεπε και ελεγχε μετα πασον ασφαλειαν και ευσεβειαν εν πανεμορφωσει κατα παντα την αιωνιον ελπιδα και επιφανειαν της δοξης του μεγαλου Θεου και Σωτηρος ημων Ιησου Χριστου, οστις εδωκεν εαυτον υπερ ημων. 

Chapter 3

Υπενθυμιζε αυτους να υποτασσωνται εις τας αρχας και εξουσιας, να πειθαρχωσι, να ηναι ετοιμοι εις παν εργον αγαθον, να μη βλασφημωσι μηδενα, να ηναι αμαχοι, συμβιβαστικοι, να δεικνυωσι προς παντας ανθρωπους πασαν πραοτητα. Διοτι ημεθα ποτε και ημεις ανοητοι, απειθεις, πλανωμενοι, δουλευοντες εις διαφορους επιθυμιας και ηδονας, ζωντες εν κακια και φθονω, μισητες και μισουντες αλληλους. Αλλ' οταν εφανερωθη η χρηστοτης και η φιλανθρωπια του Σωτηρος ημων Θεου, ουχι εξ εργων δικαιοσυνης τα οποια επραξαμεν ημεις, αλλα κατα το ελεος αυτου εσωσεν ημας δια λουτρου παλιγγενεσιας και ανακαινισεως του Αγιου Πνευματος, τον εξεχεε πλουσιως εφ' ημας δια της χαριτος εκεινου, γεινωμεν κατα την ελπιδα της αιωνιον ζωης. Πιστος ο λογος, και θελω ταυτα να διαβεβαιοις, δια να φροντιζωσιν οι πιστευσαντες εις τον Θεον να προιστανται καλων εργων. Ας μανθανωσι δε και οι ημετεροι να προιστανται καλων εργων εις τας αναγκαιας χρειας, δια να μην εσωσθουν ακαρποι. Ασπαζονται σε παντες οι μετ' εμου ασπασθητι τους αγαπωντας ημας εν πιστι. Η χαρις ειη μετα παντων υμων. Αμην.

Philemon
Chapter 1

Παυλος, δεσμιος του Ιησου Χριστου, και Τιμοθεος ο αδελφος, προς Φιλημονα τον αγαπητον και συνεργον ημων και την Απφιαν την αγαπητην και Αρχιππον τον συστρατιωτην ημων και την κατ' οικον σου εκκλησιαν. Ευχαριστω τον Θεον μου και μνημονευω σε παντοτε εν ταις προσευχαις μου, ακουων την αγαπην σου και την πιστιν, την οποιαν εχεις προς τον Κυριον Ιησουν και εις παντας τους αγιους, δια σου. Οθεν, αν και εχω εν Χριστω πολλην παρρησιαν να επιταττω εις σε το πρεπον, ομως δια την αγαπην μαλλον σε παρακαλω, τοιουτος ως Παυλος ο γερων, τωρα δε και δεσμιος του Ιησου Χριστου, σε παρακαλω υπερ του τεκνου μου, τον οποιον εγεννησα εν τοις δεσμοις μου, υπερ του Ονησιμου, οστις ητο ποτε αχρηστος εις σε, τωρα δε εις εμε εις σεαυτου δεις χρησιμος, τον οποιον πεμπω οπισω. Συ δε αυτον, τουτεστι τα σπλαγχνα μου, δεχθητι· τον οποιον εγω ηθελον να κρατω πλησιον μου, δια να με υπηρετη αντι σου εν τοις δεσμοις του ευαγγελιου, δια να μη ηναι το αγαθον σου ως κατ' αναγκην, αλλ' εκουσιως. Διοτι ισως δια τουτο εχωρισθη προς ωραν, δια να απολαβης αυτον διαπανος, ουχι πλεον ως δουλον, αλλ' υπερ δουλον, αδελφον αγαπητον, μαλιστα εις εμε, ποσω δε μαλλον εις σε και κατα σαρκα και εν Κυριω.

Εφικτερωσθη των των εγω, επειδη το Ευαγγελιον είναι η δραστηριοτητα μου, δια τουτο ενταυτω δετοι, και συνεργοι μου. Η χαρις του Κυριου ημων Ιησου Χριστου ειη μετα του πνευματος υμων. Αμην.

Hebrews

Chapter 1

Ο Θεος, αφοεν ελαλησε το παλαι προς τους πατερας ημων δια των προφητων πολλακις και πολυτροπως, εν ταις εσχαταις ταυταις ημεραις ελαλησε προς ημας δι' ου εκαμε και τους αιωνας, οστις ων απαυγασμα της δοξης και χαρακτηρ της υποστασεως αυτου, και βασταζων τα παντα με τον λογον της δυναμεως αυτου, αφοεν δι' εαυτου ελαλησε.
ekteis kathariasmou ton amartikon, ekathesen en dezia tis megalwunhsh en upiloi, 
4 tosouton anwteros ton aggelon genomemon, osos exochwteron uper autous onoma ekklironomise. 
5 Dioti pro tina ton aggelon eipe potep: Yios mou eisai su, Egw symerw en egenhise; kai palin: 
Egw thelew eisbasi eis auton Patheir, kai autous thelei eisbasi eis eme Yios. 6Otan de palin eisagage 
ton prwstotikon eis tis oikoumenh, legei: Kai as proskunhesan eis auton pantes oi aggelai 
tou Theou. 
7 Kai peri men ton aggelon legei: O poión tonous aggelous autou pneumatà, kai tous 
leitourghous autou puros phloga. 8 peri de ton Yiou: O thronon sou, o theue, einai eis ton 
ainwv sou: skheteron evuthetos einai to skheteron tis basileias sou. 9Hgapiasas diakosinve 
eumaias anomian: dia touto erissi se, o Theos, o Theos sou, elaiou agalliasoeus uper tous metochous 
sou. 10 Kai: Su kat' arxia, Kuriwe, tis hén theumeleias, kai erga twn chrion sou einai oi ouranoi. 
11 autoi theloun apolesth, su de diameveis kai pantes ws imatov thelousi palaioth, 12 kai ws 
perinevdima theleis tulizes autous, kai thelousin allachh. Su omws eisai o autous, kai ta eti sou 
den thelousin ekleisip. 13Prós tina de ton aggelon eipe potep: Kathe ek deziw mon, eous mon 
tous exhrous sou upopodion ton podwn sou; 14Den einai pantes leitourghika pneumatà eis 
uphereian apostellomena dia tous mellontas na kllironomisw southeian;

Chapter 2

1 Dia touto prepei hmeis na prosxwmen periposteteron eis osa ekousam, dia na mi ekpewmen 
pote. 2 Dioti ean o logos o lalithies di' aggelon egine theoias, kai pasas parabasis kai parako 
elabe dikiaian mithapodosia, 3 pws hmeis thelomen ekfrughei, ean ameileswmen toso megallh 
sowthria; hteis arxiasa na laitheta dia tou Kuriou, ebbevaiwth eis hmas upo ton akousantos, 
4 kai o Theos suvneperamurtue me smeia kai terata kai me diafora thuvma kai me diamovas 
Agiou Pnevmatos kata tis thelison autou. 5 Dioti den upetaxei eis aggelous tis oikoumenh tis 
melousan, peri tis osiakas lalouvmen. 6 Emarturhse de tis en tini meri, leghen. Ti einai o 
anfrwplos, wste na enthymhsh auton, H o ulos tou anfrwpou, wste na episkhthsh auton; 
7 Ekamies auton olignon ti katwteron ton aggelon, me dozan kai timin estefanowasa auton kai 
katesthsas auton epi ta erga twn chrion sou. 8 Panta upetazas upokatw twn podwn autou. 
Dioti upotaiza eis auton ta pantata, den afhkeni oudein anupotaktos eis auton. Twra omws 
den blepomen eti ta pantata upotetajmene eis auton. 9 ton de olignon ti para tounous aggelous 
plattwmenon Iouno blepomen dia to pathima tou thavaton me dozan kai timin estefanowmewn, 
dia na gevth thavaton uper pantatos anfrwpou dia tis xaritos tou Theou. 10 Dioti eprepen eis auton, 
dia ton osiakos einai tis pantata kai dia tou osiakou eginein ta pantata, ferwv eis tis 
dozen pollous uivos, na kata telexia ton arxhnon tis oikoumenh, dia tis pantathmatos. 11Epeidhi kai o 
agiazwv kai oi agiazomenoi ex enos eis pantes di' hni aitias den epaischunetai na oonomaiz 
autous adelphous. 12leghen: Thelw apaggeliei to oonoma sou pros tous adelofous sou, en mew 
ekklhsias thelwe smeini: 13 kai palin: Egw thelew erchi tis nepoithsion sou ep' autovn kai palin.
Ιδον, εγώ και τα παιδια, τα οποια μοι εδωκεν ο Θεος. 14Επειδή λοιπον τα παιδια εμεθεξαν απο σαρκος και αιματος, και αυτος παρηγορος μετελαβεν απο των αυτων, δια να καταργηση δια του θανατου του θανατου του θανατου, τουτεστι τον διαβολον, και ελευθερωση εκεινους, οσοι δια τον φοβον του θανατου ήσαν δια παντος του βιου υποκειμενοι εις την δουλειαν. 16Διοτι βεβαιας δεν ανελαβεν αγγελων φυσιν, αλλα σπερματος Αβρααμ ανελαβεν. 17Οθεν επρεπε να ομοιωθη κατα παντα με τους αδελφους, δια να γεινη ελεημων και πιστος αρχιερευς εις τα προς τον θεον, δια να καμην εξιλεωσιν υπερ των αμαρτιων του λαου. 18Επειδη καθ οτι αυτος επαθε πειρασθεις, δυναται να βοηθηση τους πειραζομενους.

Chapter 3

1Όθεν, αδελφοι αγιοι, ουρανιου προσκλησεως μετοχοι, κατανοησατε τον αποστολον και αρχιερεα της ομολογιας ημων τον Ιησουν Χριστον, οστις ητο πιστος εις τον καταστησαντα αυτον, καθως και ο Μωυσης εις ολον τον οικον αυτου. 2Επειδη αυτος ηξιωθη πλειοτερας δοξης παρα τον Μωυσην, καθως εχει τιμην πλειοτεραν παρα τον οικον ο κατασκευασας αυτον. 3Διοτι πας οικος κατασκευαζεται υπο τινος, ο δε κατασκευασας τα παντα ειναι ο Θεος. 4Και ο μεν Μωυσης υπηρξε πιστος εις ολον τον οικον αυτου ως θεραπων, εις μαρτυριαν των λαληθησομενων, ο δε Χριστος ως Υιος επι τον οικον αυτου, του οποιου ημεις ειμεθα οικος, εαν κρατησωμεν μεχρι τελους ημερας, δια τουτο δυσηρεστηθην εις την γενεαν εκεινην και ειπον· Παντοτε πλανωνται εν τη καρδια αυτων και αυτοι δεν εγνωρισαν τας οδους μου· 5ουτως εν τη οργη μου, δεν θελουσιν εισελθει εις την καταπαυσιν μου· 6προσεχετε, αδελφοι, να μη υπαρχη εις μηδενα απο σας πονηρα καρδια απιστιας, ωστε να αποστατησατε απο Θεου ζωντος, αλλα προτρεπετε αλληλους καθ' εκαστην ημεραν, ενοσω ονομαζεται το σημερον, δια να μη σκληρυνθη τις εξ υμων δια της απατης της αμαρτιας· 7διοτι μετοχοι εγειναμεν του Χριστου, εαν κρατησωμεν μεχρι τελους βεβαιας της αρχης, ενω λεγεται· Σημερον, εαν ακουσητε της φωνης αυτου, μη σκληρυνητε τας καρδιας σας ως εν τω παραπικρασμω κατα την ημεραν του πειρασμου εν τη ερημω, 8οπου οι πατερες σας με επειραααν, με εδοκιμασαν και ειδον τα εργα μου τεσσαρακοντα ετη· 9δια τουτο δυσηρεστηθην εις την γενεαν εκεινην και ειπον· Παντοτε πλανωνται εν τη καρδια αυτων και αυτοι δεν εγνωρισαν τας οδους μου· 10οτες, αφου ηκουσαν, παρεπικραναν αυτον αλλ' ουχι παντες οι εξελθοντες εξ Αιγυπτου δια του Μωυσεως. 11Εις τινας δε παρωργισθη τεσσαρακοντα ετη; ουχι εις τους αμαρτησαντας, των οποιων τα κωλα επεσον εν τη ερημω; 12Προς τινας δε ωμοσεν οτι δεν θελουσιν εισελθει εις την καταπαυσιν αυτου, ειμη προς τους απειθησαντας; 13και βλεπομεν οτι δια απιστιαν δεν ηδυνηθησαν να εισελθωσι.
Chapter 4

1 Ας φοβηθωμεν λοιπον μηποτε, ενω μενει εις ημας επαγγελια να εισελθωμεν εις την καταπαυσιν αυτου, φανι τις εξ υμων στη στεφησιν αυτης. 2 Διοτι ημεις ευηγγελισθημεν, καθως και εκεινοι αλλα δεν ωφελησεν εκεινους ο λογος, τον οποιον ηκουσαν, επειδη δεν ήτο εις τους ακουσαντας ηνωμενος με την πιστιν. 3 Διοτι εισερχομεθα εις την καταπαυσιν ημεις οι πιστευσαντες, καθως ειπεν· Ουτως ομοσα εν τη οργη μου, δεν θελουσιν εισελθει εις την καταπαυσιν μου· αν και τα εργα αυτου ετελειωσαν απο καταβολης κοσμου. 4 Διοτι ειπεν εν μερει τινι περι της εβδομης ουτω· Και κατεπαυσεν ο Θεος εν τη ημερα τη εβδομη απο παντων των εργων αυτου· και εν τουτω παλιν· Δεν θελουσιν εισελθει εις την καταπαυσιν μου. 5 Διοτι ειπεν εν τουτω· Σημερον· λεγων δια του Δαβιδ, μετα τους ακουσαντας με την πιστιν, δια τουτων ημεις οι πιστευσαντες δεν εισηλθον δι' απειθειαν. 6 Ας σπουδασωμεν λοιπον να εισελθωμεν εις αυτην, και οι προτερον ευαγγελισθεντες δεν εισηλθον δι' απειθειαν. 7 Διοτι ειςερχομεθα εις την καταπαυσιν, καθως ειπεν· Ουτως ομοσα εν τη οργη μου, δεν θελουσιν εισελθει εις την καταπαυσιν μου. 8 Διοτι ημεις ευηγγελισθημεν καθως και εκεινοι· αλλα δεν ητο εις τους ακουσαντας ηνωμενος με την πιστιν. 9 Διοτι ο εισελθων εις την καταπαυσιν αυτου και αυτος κατεπαυσεν απο των εργων αυτου, καθως ο Θεος απο των εαυτου. 10 Διοτι ο εισελθων εις την καταπαυσιν αυτου και αυτος κατεπαυσεν απο των εργων αυτου, καθως ο Θεος απο των εαυτου. 11 Ας σπουδασωμεν λοιπον μηποτε, ενω μενει εις ημας επαγγελια να εισελθωμεν εις την καταπαυσιν αυτου, φανι τις εξ υμων στη στεφησιν αυτης. 12 Διοτι ημεις ευηγγελισθημεν, καθως και εκεινοι· αλλα δεν ητο εις τους ακουσαντας ηνωμενος με την πιστιν. 13 Ας σπουδασωμεν λοιπον μηποτε, ενω μενει εις ημας επαγγελια να εισελθωμεν εις την καταπαυσιν αυτου, φανι τις εξ υμων οτι υστερηθη αυτης. 14 Διοτι ημεις ευηγγελισθημεν, καθως και εκεινοι· αλλα δεν ητο εις τους ακουσαντας ηνωμενος με την πιστιν. 15 Διοτι ημεις ευηγγελισθημεν καθως και εκεινοι· αλλα δεν ητο εις τους ακουσαντας ηνωμενος με την πιστιν.

Chapter 5

1 Διοτι πας αρχιερευς, εξ ανθρωπων λαμβανομενος, υπερ ανθρωπων καθισταται εις τα προς τον Θεον, δια να προσφερη δωρα τε και θυσιας υπερ αμαρτιων, δυναμενος να συμπαθη εις τους αγνοουντας και πλανωμενους, διοτι και αυτος ειναι περιεκειμενος ασθενειαν. 2 Και δια ταυτην χρεωστει, καθως περι του λαου, ουτω και περι εαυτου να προσφερη θυσιαν υπερ αμαρτιων. 3 Και οδηγηθηκε στη καταπαυσιν στην αιωνιον βασιλειαν του Θεου, καθως και ο Ααρων. 4 Και ο Χριστος δεν εδοξασεν εαυτον δια να γεινη αρχιερευς, αλλα πειρησθηκε κατα ταυτα καθ' ομοιοτητα ημων χωρις αμαρτιας. 5 Ας πλησιαζωμεν λοιπον μετα παρρησιας εις τον θρονον της χαριτος, δια να λαβωμεν ελεος και να ευρωμεν χαριν προς βοηθειαν εν καιρω χρειας.
κραυγής δύνατης καὶ δακρυών προσεφερε δεησεις καὶ ικεσίας προς τὸν δυνάμενον να σώζῃ αὐτὸν εκ τοῦ θανάτου, καὶ εἰσηκουσθῆ ἐκ τῆς εὐλαβείας αὐτοῦ, 8οὶ γενομένοι τελείους, κατεσταθῆ ἐκ τῆς σωτηρίας αἰωνίου εἰς πάντας τοὺς ὑπακούοντας εἰς αὐτὸν, 9ονομασθῆ ἐπὶ τοῦ Θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν ταξίν Μελχισεδεκ· 10καὶ γενημένοις ἐπὶ τὸν καιρὸν εἰπον ηὐση στερεας τροφῆς, 11οἰς δὲ ὁμοιοι πολλοὶ εἰπον δυσερμηνευτα, διὸτι ἔγεινε τας ακοὰς. 12Επειδὴ ὡς πρὸς τὸν καιρὸν ἔπρεπε νὰ ησθε διδασκαλοὶ, παλιν ἔχετε χρεῖαν τοῦ να σας διδάσκῃ τὶς αρχικὰ στοιχεῖα τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ, καὶ κατηντήσατε νὰ ἔχητε χρεῖαν γαλακτος καὶ οὐχὶ στερεὰς τροφῆς. 13Διὸτι πᾶς ο μετεχων γαλακτος εἶναι ἀπειρὸς τοῦ λόγου τῆς δικαιοσύνης· ἐπεὶ δὲ ἦν νηπίος ὁ υἱὸς τῶν τελείων ομοιος δὲ ἦν η στερεὰ τροφη, οἵτινες διὰ τῆς οἰκονομίας τῆς αἰωνίου. 14Περὶ τοῦ οποίου πολλοὶ εἰπον καὶ δυσερμηνευτα, διὸτι ἔγεινε τας ακοὰς.
Chapter 7

1 Διοτι ουτος ο Μελχισεδεκ, βασιλευς Σαλημ, ιερευς του Θεου του Υψιστου, οστις συνηντησε τον Αβρααμ επιστρεφοντα απο της καταστροφης των βασιλεων και ημιλογησεν αυτον, 2 εις ον ο Αβρααμ εγχωρισε και δεκατον απο παντων των λαφυρων, οστις πρωτοι εντολα και δικαιουντης, επειτα δε βασιλευς Σαλημ, το οποιον ειναι βασιλευς ειρηνης, 3 απατωρ, αμητωρ, αγενεαλογητος, μη εχων μητε αρχην ημερων μητε τελος ζωης, αλλα αφωμοιωμενος με τον Υιον του Θεου, μενει ιερευς παντοτε. 4 Στοχασθητε δε ποσον μεγας ουτος, εις ον ο Αβρααμ ο πατριαρχης εδωκε και δεκατον εκ των λαφυρων. 5 Και οσιοι μεν εκ των οιων του Λευι λαμβανουσι την ιερατειαν εχουσιν εντολην να αποδεκατονωσι τον λαον κατα τον νομον, τουτεστι τους αδελφους αυτων, καιτοι εξελθονται εκ της οσφυος του Αβρααμ· 6 εκεινος δε ουτος δεν εγενεαλογετο εξ αυτων, εδεκατωσε τον Αβρααμ, και ημιλογησε τον εχοντα τας επαγγελιας. 7 χωρις δε τινος αντιλογιας το μικροτερον ευλογειται υπο του μεγαλητερου. 8 Και εδω μεν θνητοι ανθρωποι λαμβανουσι δεκατα, εκει δε λαμβανει ο μαρτυρουμενος οτι ζη. 9 Και δια να ειπω ουτω, δια του Αβρααμ και ο Λευι, οστις ελαμβανε δεκατα, απεδεκατωθη. 10 Διοτι εν τη οσφυι του πατρος αυτου ετι, οτε συνηντησεν αυτον ο Μελχισεδεκ. 11 Εαν λοιπον η τελειοτης υπηρχε δια Λευιτικης ιερωσυνης· διοτι ο λαος επ' αυτης ελαβε τον νομον· τις χρεια πλεον να εγερθη αλλος ιερευς κατα την ταξιν Ααρων; 12 Διοτι μετατιθεμενης της ιερωσυνης, εξ αναγκης και νομου μεταθεσις γινεται. 13 Επειδη εκεινος, περι του οποιου λεγονται ταυτα, αλλης φυλης μετειχεν, εξ ης ουδεις επλησιασεν εις το θυσιαστηριον. 14 Επειδη ειναι προδηλον οτι εξ Ιουδα ανετειλεν ο Κυριος ημων, εις την οποιαν φυλην ο Μωυσης ουδεν περι ιερωσυνης ελαλησε. 15 Και περισσοτερον ετι καταδηλον ειναι, διοτι κατα την ομοιοτητα του Μελχισεδεκ εγειρεται αλλος ιερευς, 16 οσιος δεν εγεινε κατα νομον σαρκικης εντολης αλλα κατα δυναμιν ζωης ατελευτητου· 17 διοτι αθετησις μεν γινεται της προηγουμενης εντολης δια το ασθενες και ανωφελες αυτης· 18 επειδη ο νομος ουδεν εφερεν εις το τελειον, εγεινε δε επεισαγωγη ελπιδος καλητερας, δια της οποιας πλησιαζομεν εις τον Θεον. 20 και καθο οσιον δεν εγεινεν ιερευς χωρις ορκωμοσιας, 21 διοτι εκεινοι εγειναν ιερεις χωρις ορκωμοσιας, ουτος δε μετα ορκωμοσιας δια του λεγοντος προς αυτον· Ωμοσε Κυριος, και δεν θελει μεταμεληθη· Συ εισαι ιερευς εις τον αιωνα κατα την ταξιν Μελχισεδεκ· 22 κατα τοσουτον ανωτερας διαθηκης εγγυητης εγεινεν ο Ιησους. 23 Και εκεινοι μεν εγειναν πολλοι ιερεις, επειδη ημιποδιοντο υπο του θανατου να παραμενωσιν· 24 εκεινος ομως, επειδη μενει εις τον αιωνα, εχει αμετατοποιητα την ιερωσυνην· 25 οθεν δυναται και να σωζη εντελως τους προσερχομενους εις τον Θεον δι' αυτου, ζων παντοτε δια να μεσιτευση υπερ αυτων.
Διοτι τοιοτος αρχιερευς επρεπεν εις ημας, οσιος, ακακος, αμιαντος, κεχωρισμενος απο των αμαρτωλων και υψηλοτερος των ουρανων γενομενος, οστις δεν εχει καθι ημεραν αναγκην, ως οι αρχιερεις να προσφερη προτερον θυσιας υπερ των ιδιων αυτου αμαρτιων, επειτα υπερ των του λαου· διοτι απαξ εκαμε τοτο, οτε προσφερεν εαυτον. Διοτι ο νομος καθιστα αρχιερεις ανθρωπους εχοντας αδυναμιαν· ο λογος ομως της ορκωμοσιας της μετα τον νομον κατεστησε τον Υιον, οστις ειναι τετελειωμενος εις τον αιωνα.

Chapter 8

1Κεφαλαιον δε των λεγομενων ειναι τουτο, Τοιουτον εχομεν αρχιερεα, οστις εκαθησεν εν δεξια του θρονου της μεγαλωσυνης εν τοις ουρανοις, λειτουργος των αγιων και της σκηνης της αληθινης, την οποιαν κατεσκευασεν ο Κυριος, και ουχι ανθρωπος. Διοτι πας αρχιερευς καθιστα δια να προσφερη δωρα και θυσιας· οθεν ειναι αναγκαιον να εχη και ουτος τι, το οποιον να προσφερη. Επειδη εαν ητο επι γης, ουδε ηθελεν εισθαι ιερευς, διοτι απαξ εκαμε τοτο, οτε προσεφερεν εαυτον. Διοτι ο νομος καθιστα αρχιερεις ανθρωπους εχοντας αδυναμιαν· ο λογος ομως της ορκωμοσιας της μετα τον νομον κατεστησε τον Υιον, οστις ειναι τετελειωμενος εις τον αιωνα.

Chapter 9

Και δεν θελουσι διδασκει εκαστος τον πλησιον αυτου και εκαστος τον αδελφον αυτου, λεγων· Γνωρισον τον Κυριον· διοτι οι αμαρτιες αυτων και οι ανομιες αυτων δεν θελω ενθυμεισθαι πλεον. Λεγων δε καινην, εκαμε παλαιαν την πρωτην· το δε παλαιουμενον και γηρασκον ειναι πλησιον αφανισμου.
Εἰσε μὲν λοιπὸν καὶ η δωρήση σκηνής διατάξεις λατρείας καὶ το αγίον το κοσμικόν. 2Διότι κατασκευάσθη σκηνή η πρώτη, εἰς τήν ὁποίαν ἦτο καὶ η λυχνία καὶ η τράπεζα καὶ η προθεσία τῶν ἱερείων, ἡτις λεγέται Αγία. 3Μετά δὲ τὸ δευτέρον καταπετάσμα ἡ πρώτη σκηνή η λεγόμενη Αγία ἄγιον, ἐχουσα χρυσον θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτόν τῆς διαθήκης πανταχοῦ ἐντελώς δειγματικὴν, μὲν καὶ θυσίας, ἑκατέρας αἵματος καὶ μαυρισμένης καὶ διαταξῶν σαρκικῶν, ἕως ὅτι δεν ἦτο εἰς τὸν θρόνον προσφέρειν παρὰ ἑαυτοῦ καὶ τῶν εἰς αἴγαιος αἱματημάτων τοῦ λαοῦ, 4καὶ τοῦτο ἦτο εἰς τὸ πνεύμα τὸ Αγιόν, ὥστις εἰς τὸν θρόνον προσφέρουσα καὶ τῇ τράπεζῃ καὶ τῷ ἱερεῖ, ὡς εἰς τῇ τράπεζῇ καὶ τῷ ἱερεῖ. 5Πρὸς δὲ τὸ δεύτερον καταπετάσμα, ἡ τοίος ομοίως σκηνή, ἡ λεγόμενη Ἀγιαι αἱμάτων, ἐχούσας χρυσῆς θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτόν τῆς διαθήκης πανταχοῦ ἐντελώς δειγματικὴν, 6καὶ τοῦτο εἰς τὸν τόπον τῆς διαταξῆς τῆς καθαρίας καὶ τῆς ἀμαρτίας. 7Πρὸς δὲ τὸ τρίτον καταπετάσμα, ἡ τοίος ομοίως σκηνή, ἡ λεγόμενη τῆς διαθήκης, ἡτις λεγέται Αγία, ὥστις εἰς τῇ τράπεζῇ καὶ τῷ ἱερεῖ διαταγμένης, ἐρραντισθῆναι τῷ Θεῷ, ὡς ἔχουσας χρυσῆς θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτόν τῆς διαθήκης. 8Πρὸς δὲ τὸ τεταρτόν καταπετάσμα, ἡ τοίος ομοίως σκηνή, ἡ λεγόμενη τῆς διαθήκης, ἡτις λεγέται Αγία, ὥστις εἰς τῇ τράπεζῇ καὶ τῷ ἱερεῖ διαταγμένης, ἐρραντισθῆναι τῷ Θεῷ, ὡς ἔχουσας χρυσῆς θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτόν τῆς διαθήκης. 9Πρὸς δὲ τὸ πέμπτον καταπετάσμα, ἡ τοίος ομοίως σκηνή, ἡ λεγόμενη τῆς διαθήκης, ἡτις λεγέται Αγία, ὥστις εἰς τῇ τράπεζῇ καὶ τῷ ἱερεῖ διαταγμένης, ἐρραντισθῆναι τῷ Θεῷ, ὡς ἔχουσας χρυσῆς θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτόν τῆς διαθήκης. 10Πρὸς δὲ τὸ έπτατόν καταπετάσμα, ἡ τοίος ομοίως σκηνή, ἡ λεγόμενη τῆς διαθήκης, ἡτις λεγέται Αγία, ὥστις εἰς τῇ τράπεζῇ καὶ τῷ ἱερεῖ διαταγμένης, ἐρραντισθῆναι τῷ Θεῷ, ὡς ἔχουσας χρυσῆς θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτόν τῆς διαθήκης. 11Πρὸς δὲ τὸ εννεατόν καταπετάσμα, ἡ τοίος ομοίως σκηνή, ἡ λεγόμενη τῆς διαθήκης, ἡτις λεγέται Αγία, ὥστις εἰς τῇ τράπεζῇ καὶ τῷ ἱερεῖ διαταγμένης, ἐρραντισθῆναι τῷ Θεῷ, ὡς ἔχουσας χρυσῆς θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτόν τῆς διαθήκης. 12Πρὸς δὲ τὸ δεξιάτον καταπετάσμα, ἡ τοίος ομοίως σκηνή, ἡ λεγόμενη τῆς διαθήκης, ἡτις λεγέται Αγία, ὥστις εἰς τῇ τράπεζῇ καὶ τῷ ἱερεῖ διαταγμένης, ἐρραντισθῆναι τῷ Θεῷ, ὡς ἔχουσας χρυσῆς θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτόν τῆς διαθήκης.
αποθανωσι, μετα δε τουτο ειναι κρισις, 28 ουτω και ο Χριστος, απαξ προσφερθεις δια να σηκωση τας αμαρτιας πολλων, θελει φανε εκ δευτερου χωρις αμαρτιας εις τους προσμενοντας αυτον δια σωτηριαν.

Chapter 10

1 Διοτι ο νομος, εχων σκιαν των μελλοντων αγαθων, ουχι αυτην την εικονα των πραγματων, δεν δυνατα ποτε δια των αυτων θυσιων, τας οποιας προσφερουσι κατ' ενιαυτον παντοτε να τελειοποιηση τους προσερχομενους. 2 επειδη τοτε δεν θελον παυσει να προσφερωνται, διοτι οι λατρευται απαξ καθαρισθεντες, δεν θελον εχει πλεον ουδεμιαν συνειδησιν αμαρτιων. 3 αλλ' εν αυταις γινεται κατ' ενιαυτον αναμνησις αμαρτιων. 4 διοτι αδυνατον ειναι αιμα ταυρων και τραγων να αφαιρη αμαρτιας.

5 Δια τουτο εισερχομενο εις τον κοσμον, λεγει· Θυσιαν και προσφοραν δεν ηθελησας, αλλ' ητοιμας εις εμε σωμα. 6 εις ολοκαυτωματα και προσφορας περι αμαρτιας δεν ευηρεστηθης· 7 τοτε ειπον· Ιδου, ερχομαι, εν τω τομω του βιβλιου ειναι γεγραμμενον περι εμου, δια να καμω, ω Θεε, το θελημα σου. 8 Αφου ειπεν ανωτερω οτι θυσιαν και προσφοραν και ολοκαυτωματα και προσφορας περι αμαρτιας δεν ηθελησας ουδε ευηρεστηθης εις αυτας, αιτινες προσφερονται κατα τον νομον, 9 τοτε ειπεν· Ιδου, ερχομαι δια να καμω, ω Θεε, το θελημα σου. Αναιρει το πρωτον, δια να συστηση το δευτερον. 10 Με το οποιον θελημα ειμεθα ηγιασμενοι δια της προσφορας του σωματος του Ιησου Χριστου απαξ γενομενης.

11 Και πας μεν ιερευς ισταται καθ' ημεραν λειτουργων και τας αυτας πολλακις προσφερων θυσιας, αιτινες δεν δυνανται να αφαιρεσωσιν αμαρτιας· 12 αλλ' αυτος αφου προσεφερε μιαν θυσιαν υπερ αμαρτιων, εκαθησε διαπαντος εν δεξια του Θεου, 13 προσμενων του λοιπου εωσου τεθωσιν οι εχθροι αυτου υποποδιον των ποδων αυτου. 14 Διοτι με μιαν προσφοραν ετελειοποιησε δια παντος τους αγιαζομενους. 15 Μαρτυρει δε εις ημας και το Πνευμα το Αγιον· διοτι αφου ειπε προτερον, 16 Αυτη ειναι η διαθηκη, την οποιαν θελω καμει προς αυτους μετα τας ημερας εκεινας, λεγει ο Κυριος· Θελω δωσει τους νομους μου εις τας καρδιας αυτων και θελω γραψει αυτους επι των διανοιων αυτων, προσθετει, 17 και τας αμαρτιας αυτων και τας ανομιας αυτων δεν θελω ενθυμεισθαι πλεον. 18 Οπου δε ειναι αφεσις τουτων, δεν ειναι πλεον προσφορα περι αμαρτιας. 19 Εχοντες λοιπον, αδελφοι, παρρησια να εισελθωμεν εις τα αγια δια του αιματος του Ιησου, δια νεας και ζωσης οδου, την οποιαν καθιερωσεν εις ημας δια του καταπετασματος, τουτεστι της σαρκος αυτου, και εχοντες ιερεα μεγαν επι τον οικον του Θεου, 20 δια νεας και ζωσης οδου, την οποιαν καθιερωσεν εις τον οικον του Θεου, 21 και εχοντες δια μεν επι του οικον του Θεου, 22 ας πλησιαζουμεν μετα αληθινης καρδιας εν πληροφορια πιστεως, εχοντες τας καρδιας ημων κεκαθαρμενας απο συνειδησεως πονηρας και λελουμενοι το σωμα με υδωρ καθαρον· 23 ας κρατωμεν την ομολογιαν της ελπιδος ασαλευτον· διοτι πιστος ο υποσχεθεις· 24 και ας φροντιζωμεν περι αλληλων, παρακινουντες εις αγαπην και καλα εργα, 25 μη αφινοντες το να συνερχομεθα αμαρτανωμεν εκουσιως, αφου ελαβομεν την γνωσιν της αληθειας, δεν απολειπεται πλεον θυσια περι αμαρτιων,
27 αλλα φοβερα τις απεκδοχη κρισεως και εξαψις πυρος, το οποιον μελλει να κατατρωγη τους εναντιους. 28 Εαν τις αθετηση τον νομον του Μωυσεως, επι δυο η τριων μαρτυρων αποθνησκει χωρις ελεος. 29 σοσον στοχαζεθε χειροτερας τιμωριας θελει κριθη αξιος ο καταπατησας τον Υιον του Θεου και νομισας κοινον το αιμα της διαθηκης, με το οποιον ηγιασθη, και υβρισας το Πνευμα της χαριτος; 30 Διοτι εξευρομεν τον ειποντα· Εις εμε ανηκει η εκδικησις, εγω θελω καμει ανταποδοσιν, λεγει Κυριος· και παλιν· Ο Κυριος θελει κρινει τον λαον αυτου. 31 Φοβερον ειναι το να πεση τις εις χειρας Θεου ζωντος. 32 Αναφερετε δε εις την μνημην σας τας προτερας ημερας, εν αφου εφωτισθητε, υπεμεινατε μεγαν αγωνα παθηματων· 33 ποτε μεν θεατριζομενοι με ονειδισμους και θλιψεις, ποτε δε γινομενοι κοινωνικα των τα τοιαυτα παθοντων. 34 Διοτι εδειξατε συμπαθειαν εις τα δεσμα μου και εδεχθητε μετα χαρας την αρπαγην των υπαρχοντων σας, εξευροντες οτι εχετε εις εαυτους περιουσιαν εν ουρανοις καλητεραν και διαμενουσαν. 35 Μη αποβαλητε λοιπον την παρρησιαν σας, ητις εχει μισθαποδοσιαν μεγαλην. 36 Διοτι εχετε χρειαν υπομονης, δια να καμητε το θελημα του Θεου και να λαβητε την επαγγελιαν. 37 Διοτι ετι ολιγον καιρον, και θελει ελθει ο ερχομενος και δεν θελει βραδυνει. 38 Ο δε δικαιος θελει ζησει εκ πιστεως· και εαν τις συρθη οπισω, η ψυχη μου δεν ευαρεστειται εις αυτον. 39 ημεις ομως δεν ειμεθα εκ των συρομενων οπισω προς απωλειαν, αλλ' εκ των πιστευοντων προς σωτηριαν της ψυχης.

Chapter 11

1 Ειναι δε η πιστις ελπιζομενων πεποιθησις, βεβαιως πραγματων μη βλεπομενων. 2 Διοτι δια ταυτης ελαβον καλην μαρτυριαν οι πρεσβυτεροι. 3 Δια πιστεως εννοουμεν οτι οι αιωνες εκτιθησαν με τον λογον του Θεου, ωστε τα βλεπομενα δεν εγειναν εκ φαινομενων. 4 Δια πιστεως ο Αβελ προσεφερε προς τον Θεον καλητεραν θυσιαν παρα τον Καιν, δια της οποιας εμαρτυρηθη οτι ητο δικαιος, επειδη ο Θεος εδωκε μαρτυριαν περι των δωρων αυτου, και δι ' αυτης καιτοι αποθανων ετι λαλει. 5 Δια πιστεως μετετεθη ο Ενωχ, δια να μη ιδη θανατον, και δεν ευρισκετο, διοτι μετεθεσεν αυτον ο Θεος· επειδη προ της μεταθεσεως αυτου εμαρτυρηθη οτι ευηρεστησεν εις τον Θεον· 6 χωρις δε πιστεως αδυνατον ειναι να ευαρεστηση τις εις αυτον· διοτι ο προσερχομενος εις τον Θεον πρεπει να πιστευη οτι ειναι και γινεται μισθαποδοτης εις τους εκζητουντας αυτον. 7 Δια πιστεως ο Νωε, ειδοποιηθεις θεοτεν περι των μη βλεπομενων ετι, εφοβηθη και κατεσκευασε κιβωτον προς σωτηριαν του οικου αυτου, δια της κατεκρινε τον κοσμον και εγεινε κληρονομος της δια πιστεως δικαιοσυνης. 8 Δια πιστεως υπηκουσεν ο Αβρααμ, οτε εκαλειτο να εξελθη εις τον τοπον τον οποιον εμελε να λαβη εις κληρονομιαν, και εξηλθε μη εξευρων που υπαγει. 9 Δια πιστεως παρωκησαν εις την γην της επαγγελιας ως ξενην, κατοικησας εν σκηναις μετα Ισαακ και Ιακωβ των συγκληρονομων της αυτης επαγγελιας· 10 διοτι περιεμενε την πολιν την εχουσαν τα θεμελια, της οποιας τεχνιτης και δημιουργος ειναι ο Θεος. 11 Δια πιστεως και αυτη η Σαρρα ελαβε δυναμιν εις το να συλλαβη σπερμα και παρα καιρον ηλικιας εγεννησεν, επειδη εστοχασθη τον υποσχεθεντα. 12 Δια τοτο και εξ ενος, μαλιστα γενεκρωμου, εγεννηθησαν καθως τα αστρα του
ουρανού κατά το πλήθος, και ως η αμμος της θάλασσας, ητις δεν δυνάται να αριθμηθεί. 13 Εν πίστει απεθάνον ουτοί παντες, μη λαβόντας τις επαγγελίες, αλλὰ μακροθεν ιδόντες αυτάς και πειθόντες και εγκολπώντες και ομολογούμεντες οτι είναι ξένοι και παρεπιδημοί επί της γης. 14 Διότι οι λεγόντες τοιαύτα δεικνύουν ευτυχισμένους τις επαγγελίας, ἃπρος τον οποίον ελλήκη οτι εν Ισαάκ θελεί κληθη εἰς σπέρμα, 15 συλλογισθείς οτι ο Θεός θυμοίκεται τον Αβραάμ, οτε εδοκιμαζετο, προσέφερε τον Ισαακ, και τον μονογενη αυτού προσέφερεν εκείνος οστις ανεδεχθη τας επαγγελιας, 16 προς τον οποίον ελαληθη οτι εν Ισαακ θελει κληθη εις σπερμα, 17 δια πιστεως ο Αβρααμ και τον Ιακωβ και τον Ησαυ περι των μελλοντων. 18 Δια πιστεως ο Ισαακ ήπιστηκεν εκεσιν, ηθελον ευρει καιρον να επιστρεψωσι· 19 τωρα ομως επιθυμουσι καλυπον, τουτεστιν επουρανον. Δια τούτο ο Θεός δεν επακολουθησεν αυτον ευαγγελιαν, διοτι οι αυτοι αμαρτουσι και εισελευσθεν αυτον την την κατά το πλήθος της γης, ητις δεν δυναται να αριθμηθεται. 20 Εν της πιστευσι της Ρααβ, της κομητείας της Ιεριχω, ηποιμησαν της Ρααβ 21 ιδον κατα το πλήθος και ως η αμμος της θαλασσας, ητις δεν δυναται να αριθμηθεν. 22 Εν της πιστευσι της Ρααβ, της κομητείας της Ιεριχω, ηποιμησαν της Ρααβ.
Chapter 12

1Λοιπον καὶ ημεῖς, περικυκλώμενοι οντες υπὸ τοσούτου νέφους μαρτυρῶν, ἀς απορρίψωμεν παν βάρος καὶ τὴν εὐκολῶς εμπεριπλεκοῦσαν ἡμᾶς αμαρτίαν, καὶ ἂς τρέχωμεν μεθ' ὑπομονῆς τὸν προκειμένον εἰς ἡμᾶς αἴλιμα, καὶ εκαθέσθην εἰς τὸν τρόπον τοῦ θεοῦ. 2Διὸ τις συλλογισθῆτε τὸν οὐκομέναν τοῖς αμαρτωλοῖς αὐτῶν εἰς εαυτόν, διὰ καὶ ἀποκαμήτερος χαύνειν ἐν τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ. 3Επειδή συλλογισθῆτε τὸν υπομειναντα ὑπὸ τῶν αμαρτωλῶν τοιαύτην αντιλογιαν εἰς εαυτόν, διὰ να μη αποκαμητε χαυνουμενοι κατὰ τὰς ψυχὰς σας. 4Δεν αντεσταθητε ετι μεχρὶ αιματος αγωνιζομενοι κατὰ της αμαρτιας, και ελησμονησατε την νουθεσιν, ητις λαλει προς εσας ως προς υιους, λεγουσα· Υιε μου, μη καταφρονης την παιδειαν του Κυριου, μηδε αθυμης ελεγχομενος υπ' αυτου. 5Διοτι οντινα αγαπα Κυριος παιδευει και μαστιγονει παντα υιον, τον οποιον παραδεχεται. 6Εαν υπομενητε την παιδειαν, ο Θεος φερεται προς εσας ως προς υιους· διοτι τις υιος ειναι, τον οποιον δεν παιδευει ο πατηρ; 7Εαν ομως υπομενετε εις τον Ιησουν, τον αρχηγον και τελειωτην της πιστεως, οστις υπερ της χαρας της προκειμενης εις αυτον υπεφερε σταυρον, καταφρονησας την αισχυνην, και εκαθήσθην εν δεξια του θρονου του Θεου. 8Πασα δε παιδεια προς μεν το παρον δεν φαινεται οτι ειναι προξενος χαρας, αλλα λυπης, υστερος μετα τους γυμνασθεντας δι' αυτης καρπον ειρηνικον δικαιοσυνης. 9Πασα δε παιδεια κατα σαρκα πατερας ημων ειχομεν παιδευτας και εσεβομεθα αυτους· δεν θελομεν υποταχθη πολλω μαλλον εις τον Πατερα των πνευματων και ζησει; 10Διοτι εκεινοι μεν προς ολιγας ημερας επαιδευον εις την αρεσκειαν αυτων, ο δε προς το συμφερον ημων, δια να γεινωμεν μετοχοι της αγιοτητος αυτου. 11Πασα δε παιδεια προς μεν το παρον δεν φαινεται οτι ειναι προξενος χαρας, αλλα λυπης, υστερος μετα τους γυμνασθεντας δι' αυτης καρπον ειρηνικον δικαιοσυνης. 12Δια τουτο ανορθωσατε τας κεχαυνωμενας χειρας και τα παραλελυμενα γονατα, και καμετε εις τους ποδας αυτους ευθειας οδους, δια να μη εκτραπη το χωλον, αλλα μαλλον να θεραπευθη. 13Ζητειτε ειρηνην μετα παντων, και τον αγιασμον, χωρις του οποιου ουδεις θελει ειδει τον Κυριον, παρατηρουντες μηπως υστερηται τις απο της χαριτος του Θεου, μηπως ριζα τις πικριας αναφυουσα φερη ενοχλησιν και δια ταυτης μιανθωσι πολλοι, μηπως ηναι τις πορνος η βεβηλος καθως ο Ησαυ, οστις δια μιαν βρωσιν επωλησε τα πρωτοτοκια αυτου. 14Επειδη εξευρετε οτι και μετεπειτα, θελων να κληρονομηση την ευλογιαν, απεδοκιμασθη, διοτι δεν ευρε τοπον μετανοιας, αν και εξεζητησεν αυτην μετα δακρυων. 15Διοτι δεν προσηλθετε εις ορος ψηλαφωμενον και καιομενον με πυρ και εις ζοφον και σκοτος και ανεμοστροβιλων κατα την οικοδομη της θεος, και μετα τον Ουρανον και εις αιμα καθαρισμου το οποιον λαλει καλητερα παρα το του Αβελ. 16Προσεχετε μη καταφρονητε τον λαλουντα. Διοτι αν εκεινοι δεν απεφυγον, καταφρονησαντες τον λαλοντα προς αυτους επι της χημης, πολλαι μαλλον ημεις εαν αποστραφωμεν τον λαλοντα απο των ουρανων.
τοτε, τωρα δε υπεσχεθη, λεγων· Ετι απαξ εγω σειω ουχι μονον την γην, αλλα και τον ουρανον. 27Το δε ετι απαξ δηλοι των σαλευομενων την μεταθεσιν ως χειροποιητων, δια να μεινωσι τα μη σαλευομενα. 28Δια τουτο παραλαμβανοντες βασιλειαν ασαλευτον, ας κρατωμεν την χαριν, δια της οποιας να λατρευωμεν ευαρεστως τον Θεον με σεβας και ευλαβειαν. 29Διοτι ο Θεος ημων ειναι πως καταναλισκον.

Chapter 13

1Η φιλαδελφια ας μενη. 2Την φιλοξενιαν μη λησμονειτε· επειδη δια ταυτης τινες εφιλοξενησαν αγγελους μη γνωριζοντες. 3Ενθυμεισθε τους δεσμιους ως συνδεσμιοι, τους ταλαιπωρουμενους ως οντες και σεις εν σωματι. 4Τιμιος εστω ο γαμος εις παντας και η κοιτη αμιαντος· τους δε πορνους και μοιχους θελει κρινει ο Θεος. 5Ο λογος αυτος ας ενσυμφωνηθη· δια της οποιας να λατρευωμεν ευαρεστως τον Θεον με σεβας και ευλαβειαν. 6Ωστε ημεις θαρρουντε να λεγωμεν· Ο Κυριος βοηθος μου, και δεν θελω φοβηθη· τι να μοι καμη ανθρωπος; 7Ενθυμεισθε τους προεστωτας σας, ως εντοιχισαν την πεπεισμονα τους, ας καθιησαν τον τροπον ατελεως και ακρατους. 8Ο Ιησους Χριστος ειναι ο αυτος χθες και σημερον και εις τους αιωνας. 9Μη πλανασθε με διδαχας ποικιλας και ξενας· διοτι καλον ειναι με την χαριν να στερεονηται η καρδια, ουχι με βρωματα, εις τα οποια οσοι περιεπατησαν δεν ωφεληθησαν. 10Εχομεν θυσιαστηριον, εξ ου δεν εχουσιν εξουσιαν να φαγωσιν οι λατρευοντες εις την σκηνην. 11Διοτι των ζωων, των οποιων το αιμα εισφερεται εις τα αγια δια του αρχιερεως περι αμαρτιας, τουτων τα σωματα κατακαιονται εξω του στρατοπεδου. 12Οθεν και ο Ιησους εξω της πυλης επαθεν. 13Ας εξερχομεθα λοιπον προς αυτον εξω του στρατοπεδου, τον ονειδισμον αυτου φεροντες· 14Διοτι δεν εχομεν εδω πολιν διαμενουσαν, αλλα την μελλουσαν επιζητουμεν. 15Δι' αυτου λοιπον ας αναφερωμεν παντοτε εις τον Θεον θυσιαν αινεσεως, τουτεστι καρπον χειλεων ομολογουντων το ονομα αυτου. 16Την δε αγαθοποιιαν και το μεταδοτικον μη λησμονειτε, διοτι εις τοιαυτας θυσιας ευαρεστειται ο Θεος. 17Πειθεσθε εις τους προεστωτας σας και υπακουετε· διοτι αυτοι αγρυπνουν υπερ των ψυχων σας ως μελλοντες να αποδωσωσι λογον· δια να καμνωσι τουτο μετα χαρας και μη στεναζοντες· διοτι δεν σας ωφελει. 18Προσευχεσθε περι ημων· διοτι ειμεθα πεπεισμενοι ως εν συνειδησιν, θελοντες να επιτυχωμεθα κατα παντα καλως. 19Περισσοτερον δε παρακαλω να καμητε τουτο, δια να αποκατασταθω εις εσας ταξυτερα. 20Ο δε Θεος της ειρηνης, οστις ανεβιβασεν εκ των νεκρων τον μεγαν ποιμενα των προβατων δια του αιματος της αιωνιου διαθηκης, τον Κυριον ημων Ιησουν, 21ιηθε να σας καμη τελειους εις τα εθνη δια του οικουμενικον πολιτευματος αυτων. 22Δια τουτο παρακαλω να αδελφοι, υποφερετε τον λογον της νουθεσιας· διοτι εν συντομια σας εγγαφη. 23Εξευρετε οτι ο αδελφος Τιμοθεος απελυθη της φυλακης, μετα του οποιου, εαν ελθη ταξυτερα, θελω σας ιδει. 24Ασπασθητε
James

Chapter 1

1Iakwboz, douloS tou theou kai tou Kuriou Iesou Chrestou, proS tas dwdeka phulax tas dieispamenvnas, xairepos. 2Pasas xarav nomiasate, adelphoi mou, staBn peripeteie eis diaphorouS peirasomous, 3gnwrixivontes oti h dokimasia tis pistewS saS ergazetai upomouNn. 4H de upomouNn aS eche erekon televin, dia na pothe televi kai ololkloroi, mi onteis eis miCden eallipeis. 5Ean de tis apo saS enai ealliphs sofias, aS zhtia para tou theou tou didonitos eis pantas plousiais kai mi oineidizontos, kai thelei dothei eis autoN. 6A eche omws meta pistewS, xarvs na distazhe pantelws dioti o distatwv omoiazei me kuma thalasshs kinnymenon apo anemwn kai suntarattomenon. 7DioSei aS mi vnomize o anvrwpos ekeinos oti thelei labhe tis para tou Kuriou. 8Anvrwpos diignwmos einai akatastatatos en pasas tais odois autoN. 9A e kaugxatai de o adelphos o tapteinov eis to erekos autoN, 10o de plousios eis tis tapteinwson autoN, pepideiws o anvrhos xortov thelei paralethei. 11DioSei anetilein o hlios me to kanousna kai eixhanein ton xortov, kai to anvths autoN eoxepese, kai to kallos tou prosophou autoN epivanthis owtw kai o plousios thelei maranith en tais odois autoN. 12Makarivos o anvrwpos, osteri upomenei peirasomovn: dioSei afro dokimasei, thelei labhe tis steefanov tis zwhs, ton oponov upeskei o Kurios eis tous agapovntas autoN. 13Mvedeis peirasomenvos aS legei oti apo tou theou peiraZovmai: dioSei o theos einai apeirastos kakov kai autoSe ovdena peiraZei. 14PeiraZetei de ekastos upo tis idias autoN epivumias, parasauromenos kai delexazomenoS. 15Epeita h epivumia afro sullahi, genna thn amartian, h de amartia ekteleseiasa genna thn thanaton. 16Mh planasaSe, adelhfoi mou agaphtoi. 17Pasas doviS aghath kai pan dwrhoS televin einai anwthewn katabainov apo to Patros ton phwton, eis ton oponov den uparxei alloiwsa h skia metaboliS. 18Ex idias autou thelithsews egenyvenen hmas dia tis logou thltheias, dia na hemba hmeis aparh ths twn ktsimatwn autoN. 19Lopon, adelhfoi mou agaphtoi, aS einai pas anvrwpos ton tachus eis to na akouH, bradws eis to na lahe, bradws eis orghn. 20DioSei h orgh ton anvrwpou den ergazetai thn dikaiosunhn thn theou. 21Dia touto aperorriantnes pasas uparhian kai periwsian kapiais dekhtise metà prastothe ton eimfutevndeta logou ton dynymenon na sws ths phwchais saS. 22GineSe o de ekteleseis to logou kai mi monon akroatai, apatwntes eaoutouS. 23DioSei ean tis hni akroath ths logou kai ouchi ektelesths, ouhos omoiazei me anvrwpou, osteri thewri to phwskin autou prosownon en katoptrw 24DioSei ethwroyen eaouton kai aneckwrhse, kai euBhes elymonvenen opoioS hto. 25Osteri omws egkuiH eis ton televion nomon ths eleutheriaS kai epimeine eis autoN, ouhos genomenvos ouchi akroath ths.
επιλησμών, αλλ' εκτελεστής εργού, ουτος θελεί εισθαι μακαριος εις την εκτελεσιν αυτου. 26Εαν
tις μεταξύ σας νομίζη ότι ειναι θρησκος, και δεν χαλινον την γλωσσαν αυτου αλλ' απατη
tου καθισμα του, δεν εχει μεταξύ σας νομίζη αυτη, να επισκεπτηται τους ορφανους και τας χηρας εν τη θλιψει αυτων, και να φυλαττη εαυτον αμολυντον απο του κοσμου.

Chapter 2

1 Αδελφοι μου, μη εχετε με προσωποληψιας την πιστιν του δεδοξασμενου Κυριου ημων Ιησου Χριστου. 2Διοτι εαν εις εσπευσμας την πυρηνη σας ανθρωπος εχων χρυσουν δακτυλιδιον με λαμπρον ενδυμα, εισηλθη δε και πτωχος με ρυπαρον ενδυμα, 3και επιβλεψητε εις τον φορουντα το ενδυμα το λαμπρον και ειπητε προς αυτον, Συ καθου εδω καλως, και προς τον πτωχον ειπητε, Συ στεκε εκει· καθου εδω υπο το υποποδιον μου, 4δεν εκαμετε αρα διακρισιν εν εαυτοις και εγεινετε κριται πονηρα διαλογιζομενοι; 5Ακουσατε, αδελφοι μου αγαπητοι, δεν εξελεξεν ο Θεος τους πτωχους του κοσμου τουτου πλουσιους εν πιστει και κληρονομους της βασιλειας, την οποιαν υπεσχεθη προς τους αγαπωντας αυτον; 6Σεις ομως ητιμασατε τον πτωχον. Δεν σας καταδυναστευουσιν οι πλουσιοι και αυτοι σας συρουσιν εις κριτηρια; 7Αυτοι δεν βλασφημουσι το καλον ονομα, με το οποιο ονομαζεσθε; 8Εαν μεν εκτελητε τον νομον τον βασιλικον κατα την γραφην, Θελεις αγαπα τον πλησιον σου ως σεαυτον, καλως ποιειτε· 9εαν ομως προσωποληπτητε, καμνετε αμαρτιαν και ελεγχεσθε υπο του νομου ως παραβαται. 10Διοτι οστις φυλαξη ολον τον νομον και πταιση εις εν, εγεινεν ενοχος παντων. 11Επειδη ο ειπων, Μη μοιχευσης, ειπε και, Μη φονευσης· αλλ' εαν δεν μοιχευς, φονευσης δε, εγεινες παραβατης του νομου. 12Ουτω λαλειτε και ουτω πραττετε, ως μελλοντες να κριθητε δια του νομου της ελευθεριας· 13διοτι η κρισις θελει εισθαι ανιλεως εις τον οστις δεν εκαμεν ελεος· και το ελεος καυχαται κατα της κρισεως.

14Τι το οφελος, αδελφοι μου, εαν λεγη τις οτι εχει πιστιν, και εργα δεν εχη; μηπως η πιστις δυναται να σωση αυτον; 15Εαν δε αδελφος η αδελφη γυμνοι υπαρχωσι και στερωνται της καθημερινης τροφης, και ειπη τις εξ υμων προς αυτους, Υπαγετε εν ειρηνη, θερμαινεσθε και χορταζεσθε, και δεν δωσητε εις αυτους τα αναγκαια του σωματος, τι το οφελος; 17Ουτω και η πιστις, εαν δεν εχη εργα, νεκρα ειναι καθ' εαυτην. 18Αλλα θελει τις ειπει· Συ εχεις πιστιν, και εγω εχω εργα· δειξον μοι την πιστιν σου εκ των εργων σου, και εγω θελω σοι δειξη εκ των εργων μου την πιστιν μου. 19Συ πιστευεις οτι ο Θεος ειναι εις τον οποιον εχεις πιστιν, και τα δαιμονια πιστευουσι και φριττουσι. 20Θελεις ομως να γνωρισης, ω ανθρωπε ματαιε, οτι την πιστιν των εργων ειναι νεκρα; 21Αβρααμ ο πατηρ ημων δεν εδικαιωθη εξ εργων, οτε προσεφερεν Ισαακ τον υιον αυτου επι το θυσιαστηριον; 22Βλεπετε οτι η πιστις συνηργει εις τα εργα αυτου, και εκ των εργων η πιστις ετελειωθη, και επληρωθη η γραφη η λεγουσα· Επιστευσε δε Αβρααμ εις τον Θεον, και ελογισθη εις αυτου εις δικαιοσυνην, και φιλος Θεου ονομασθη. 23Βλεπετε λοιπον οτι εις εργα και εργα καταστησηται ο ανθρωπος και σωση, και υπεδεχθη
τους απεσταλμένους και εξεβάλειν αυτοὺς δι’ αλλῆς ὀδού; 26Διότι καθὼς τὸ σῶμα χωρίς πνεῦμα εἶναι νεκρον, οὕτω καὶ η ἕπιστις χωρίς τῶν εργῶν εἶναι νεκρα.

Chapter 3

1 Μη γίνεσθε πολλοὶ διδάσκαλοι, αδελφοί μου, εξευροντες οτι μεγαλητέραν κατακρίσιν θελομεν λαβει. 2 Διοτι καθὼς τὸ σῶμα χωρὶς πνεύμα εἶναι νεκρον, οὐτω καὶ η ἕπιστις χωρὶς τῶν εργῶν εἶναι νεκρα.

Chapter 4

1 Ποθὲν προερχονται πολέμοι καὶ μαχαὶ μεταξὺ σας; οὐχὶ εντευθεν, εκ τῶν ἡδονῶν σας, αἰτινες στρατευονται εντὸς τῶν μελῶν σας; 2 Επιθυμεῖτε καὶ δὲν εχετε’ φονευετε καὶ φθονειτε, καὶ δὲν δυνασθε να επιτύχητε’ μαχαθε καὶ πολεμεῖτε’ αλλὰ δὲν εχετε, επειδὴ δὲν ζητεῖτε’ 3 ζητεῖτε καὶ δεν λαμβάνετε, διότι κακῶς ζητεῖτε, διὰ να διαπανησθε εἰς τὰς ἡδονὰς σας. 4 Μοιχοὶ καὶ μοιχαλίδες,
δεν εξευρετε οτι η φιλια του κοσμου ειναι εχθρα του Θεου; οστις λοιπον θεληση να ηναι φιλος του κοσμου, εχθρος του Θεου καθισταται. 5Η νομιζετε οτι ματαιως η γραφη λεγει, Προς φθονον επιποθει το πνευμα, το οποιον κατωκησεν εν ημιν; 6Αλλα μεγαλητεραν χαριν διδει ο Θεος· οθεν λεγει· Ο Θεος εις τους υπερηφανους αντιτασσεται, εις δε τους ταπεινους διδει χαριν. 7Υποταχθε λοιπον εις τον Θεον. Αντισταθητε εις τον διαβολον, και θελει φυγει απο σας. 8πλησιασατε εις τον Θεον, και θελει πλησιασει εις εσας. Καθαρισατε τας χειρας σας, αμαρτωλοι, και αγνισατε τας καρδιας, διγνωμοι. 9Κακοπαθησατε και πενθησατε και κλαυσατε· ο γελως σας ας μεταστραφη εις πενθος και η χαρα εις κατηφειαν. 10Ταπεινωθητε ενωπιον του Κυριου, και θελει σας υψωσει.

Chapter 5

1Ελθετε τωρα οι πλουσιοι, κλαυσατε ολολυζοντες δια τας επερχομενας ταλαιπωριας σας. 2Ο πλουτος σας εσαπη και τα ιματια σας εγειναν σκωληκοβρωτα, 3ο χρυσος σας και ο αργυρος εσκωριασε, και η σκωρια αυτων θελει εισθαι εις μαρτυριαν εναντιον σας και θελει φαγει τας σαρκας σας ως πυρ. Εθησαυρισατε δια τας εσχατας ημερας. 4Ιδου, ο μισθος των εργατων των θερισαντων τα χωραφια σας, τον οποιον εστερηθησαν απο σας, κραζει, και αι κραυγαι των θερισαντων εισηλθον εις τα ωτα Κυριου Σαβαωθ. 5Ετρυφησατε επι της γης και εσπαταλησατε, εθρεψατε τας καρδιας σας ως εν ημερα σφαγης. 6Κατεδικασατε, εφονευσατε τον δικαιον· δεν σας αντιστεκεται. 7Μακροθυμησατε λοιπον, αδελφοι, εως της παρουσιας του Κυριου. Ιδου, ο γεωργος περιμενει τον πολυτιμον καρπον της γης και μακροθημει δι' αυτον, εωσου λαβη βροχην πρωιμον και οψιμον· 8μακροθυμησατε και σεις, στηριξατε τας καρδιας σας, διοτι η παρουσια του Κυριου επλησιασε. 9Μη στεναζετε κατ' αλληλων, αδελφοι, δια να μη κατακριθητε· ιδου, ο κριτης ισταται εμπροσθεν των θυρων. 10Λαβετε, αδελφοι μου, παραδειγμα της κακοπαθειας και της μακροθυμιας τους προφητας, οιτινες ελαλησαν εν τω ονοματι του Κυριου. 11Ιδου, μακαριζομεν τους υπομενοντας· ηκουσατε την υπομονην του Ιωβ και ειδετε το τελος του Κυριου, οτι ειναι πολυευσπλαγχνος ο Κυριος και οικτιρμων. 12Προ παντων δε, αδελφοι μου, μη ομνυετε μητε τον ουρανον μητε την γην μητε αλλον τινα ορκον· αλλ' εστω υμων το ναι ναι, και το ου, δια να μη
1 Peter

Chapter 1

Petros, apostolos Ihsou Kristou, proos touz parapiehmosouz touz dieisparrmunous eis Ponton, Galatian, Kappadokia, Asiaan kai Bithynian, eklektous kata progynousin Thnou Patros, dia tou agiasmos tou Pneumatos, eis upakoin kai rantiomou tou aimahtos tou Ihsou Kristou' plithunthein charis kai eirhni eis easan.

3 Euloghteis o Theos kai Pathe to Kurion hmon Ihsou Kristou, oti kai to polu elous autou anegennhsetan hmon eis elpida zwisan dia tou aystaseow tou Ihsou Kristo e ek nekrow, eis klheroonymian arfartou kai aimahtan kai aamartan, peurlagmenan en touz ouranous di' hmon, otiinves me tin dynamin tou theou philetometha dia touz pisteous, eis swterian etoimhn na apokaluphsete en tw eschatow kairon, dia to opioon agalliashte, an kai twra olygon, ean xriaisethi, lupthsete en diaforous peiramoso, ina h dokimh touz pisteousas, polu timwtera oussa para to chrusio to theoiromenon dia puros de dokimazomenon, eurethi eis epaiwn kai timh kai doxan sthn faneirothei o Ihsous Kristos, ton opioon an kai dein eideste agapate, eis touz ouranous, an kai twra dein blhsete autou, pisteusontas oumis agalliashte me charan anecklalhthn kai enbozoxen, apolamabvontas to toleos touz pisteousas, thn swterian tonw psichon.

10 Peri touz opioous swterias exezhthsan kai ezherhnhsan oi profrhtai oi profrhthesantes peri touz karitos, htiis emelle na elthe eis easan: ereunountas eis tin h poion kairon evanerone to en autous Pneuma tou Christou, sote proemartureti tou pathe tou Christou kai tas meta tauta doxas eis touz opioous apokaluphseto oti suchi di' eautous, alla di' hmon uphretou auta, ta opioia twra anageilehsan pros easa dia touz kruptantos to evagelion eis easa en Pneumati Agw to apostalente ap' ouranou, eis to opioa epithumousin ois agheloi na parakypstoi. Dia touto anagwsthentes tas osphiws ths diaioiasas, egkratevneshe kai echete televan epida eis thn charin.
την ερχομένην εἰς εσας, οταν ἀποκαλυφθῇ ο Ἰησοῦς Χριστός, 14 ὡς τεκνα ὑπακοῆς μη συμμορφοῦμενοι με τας προτέρας εἰπθυμίας, τας ὃποιας εἰχετε εν αγνοίᾳ ὑμων, 15 ἀλλα καθὼς εἶναι ἁγίους εκεῖνος, οἵτις σας ἐκάλεσεν, οὕτω καὶ σεις γίνεσθε αὐτοὶ εν πάσῃ διάγωγῃ· 16 διοτι εἶναι γεγραμμένον· Ἀγιοι γίνεσθε, διοτι ἐγώ εἰμαι ἁγιός. 17 Καὶ εαν επικαλῆσῃς Πατέρα τὸν κρίνοντα ἀπροσώπολης κατὰ τὸ εργὸν εκαστοῦ, διαγετε μετὰ φοβου τὸν καιρὸν τῆς παροικίας σας, 18 εἰς ευρεῖν τινὰς δὲν ελυτρώθητε απὸ τῆς ματαιᾶς πατροπαραδοτῆς διάγωγης ὑμῶν διὰ φθαρτῶν, αργυρίου η χρυσίου, 19 ἀλλὰ διὰ τοῦ τιμίου αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ως αμνοὶ αμωμοὶ καὶ ασπιλοὶ, 20 οἵτις ὁμοίως προϊστός πρὸ καταβολῆς κοσμοῦ, εφανερώθη δὲν εἰς τοῖς εσχατοῖς καιροῖς διὰ σας, 21 τοὺς πιστεύοντας δι' αὐτοῦ εἰς τὸν Θεόν, τὸν αναστησαντα αὐτόν εκ νεκρῶν καὶ δόντα εἰς αὐτὸν δοξάν, ὥστε τὴν πίστιν να ἕναι εἰς τὸν Θεόν.

Καθαρίσαντες λοιπῶν τὰς ψυχὰς σας με τὴν ὑπακοὴν τῆς ἀληθείας διὰ τοῦ Πνεύματος πρὸς φιλαδελφίαν ἀνυποκριτόν, ἀγάπησατε ἐνθερμῶς ἀλλήλους ἐκ καθαρας καρδιας, 23 εἰς εἰσηγηθῆναι τοῦ της αἰεί του του Θεοῦ του ζωντος καὶ μενοντος εἰς τὸν αἰῶνα. 24 Διοτι Πάσας σαρκὰς ἀνθρώπους διὰ τὸν λόγον του Θεοῦ, τὸν αναστήσαντα αὐτόν εκ νεκρῶν καὶ δόντα εἰς αὐτὸν δοξάν, ὡστε η πίστις σας καὶ η ελπὶς να ἕναι εἰς τὸν Θεον.
ηγεμόνας, ως δι’ αυτού πεπομενούς εἰς εκδίκησιν μὲν κακοποιών, επαινον δὲ ἀγαθοποιών·

15 διότι οὕτως εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντες νὰ αποστομονῆτε τὴν αγνωσίαν τῶν
αφρονῶν ἀνθρώπων· ὡς εὐελθεροί, καὶ μὴ ως εχόντες τὴν εὐελθεριαν εἰπικαλύμμα τῆς κακίας,
ἀλλ’ ως δουλοὶ τοῦ Θεοῦ. 

16 Παντὰς τιμῆτε, τὴν αδελφοτήτα αγαπᾶτε, τὸν Θεόν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε. Ὅι οἴκεται ὑποτάσσεσθε ἐν παντὶ φοβῶ ἐπὶ τοὺς κυρίους σας, οὐ μόνον εἰς τοὺς
ἀγαθοὺς τιμᾶσθαι καὶ εἰπὶ κακοῖς, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς διεστραμμένους. 

17 Οἱ οἰκεταὶ ὑποτασσεσθε εἰς πάντα φοβῶ εἰς τοὺς κυρίους σας, οὐ μονον εἰς τοὺς ἀγαθοὺς καὶ εὐποιοὺς, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς διεστραμμένους. 

18 Διότι τούτῳ εἶναι χαρίς, τὸ να υποφέρῃ
tὶς λυπαὶ διὰ τὴν εἰς τὸν Θεον συνειδησιν, πασχον αδικως. 

20 Διότι ποίᾳ δοξα εἶναι, εὰν αμαρτανοντες καὶ ραπιζομενοι υπομενῆτε; εὰν ομως ἀγαθοποιοῦντες καὶ πασχοντες υπομενῆτε, τοῦτῳ εἶναι χαρίς παρὰ τὸν Θεόν. 

21 Διότι εἰς τούτῳ προσεκληθῆτε, επεὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἐπάθεν
ὑπὲρ ὑμῶν, ἀφινὼν παραδείγμα αὐτοῦ διὰ νὰ ακολουθήσετε τὰ ιχνὴ αὐτοῦ· 

23 Ὄστις αμαρτιαν δεν εκαμεν, οὐδε εὑρεθή δολὸς εν τῷ στόματι αὐτοῦ.

25 Διότι ὑπῆρχετε ὡς πρόβατα πλανωμένα, αλλὰ τώρα ἐπεστράφητε εἰς τὸν ποιμὴν καὶ ἑπισκόπον τῶν ψυχῶν σας.

Chapter 3

1 Ομοίως αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε εἰς τοὺς ἀνδρας υμῶν, ἵνα καὶ εὰν τινες απείθωσιν εἰς τὸν

λόγον, κερδηθῶσιν αὐτοῖς διὰ τῆς διαγωγῆς τῶν γυναικῶν, ἀφ’ οὓς εἰδώλι αὐτῶν ὑποτάσσομεν εἰς τοὺς ἀνδρας αὐτῶν, καθὼς ἡ Σαρρᾶ ἦ γεννήθη εἰς τὸν Αβραὰμ, καλοῦσα αὐτὸν κυρίον· τῆς ὧν ἦ γεννηθή τεκνα, ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μη φοβοῦμεναι μηδεμίαν πτοχὴν. 

5 Διότι οὐκ αἱ αγαθοποιοῦσαι, ὑποτάσσομεν αὐτῶν εἰς τοὺς ἀνδρας αὐτῶν, καθὼς ἡ Σαρρᾶ ἦ γεννηθή εἰς τὸν Αβραὰμ, καλοῦσα αὐτὸν κυρίον· τῆς ὧν ἦ γεννηθή τεκνα, ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μη φοβοῦμεναι μηδεμίαν πτοχὴν. 

9 Ἦκασθε ως ἐχθροὶ τοῖς ἐχθροῖς, ἐφεξῆς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἔχοντες τὴν Ἀδελφότητα, νὰ μη συμπεριληφθῆτε εἰς τὸν θάνατον. 

12 Ὅμως ἤκασθε ἐν φρόνει, ἐφεξῆς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἔχοντες τὴν Ἀδελφότητα, νὰ μη συμπεριληφθῆτε εἰς τὸν θάνατον.
μακαριοί τον δε φοβόν αυτών μη φοβηθήτε μηδε ταραχθήτε, 15 ἀλλὰ αγιάσατε Κυρίον τον Θεον εν ταις καρδιαις υμων. ἐν ταις καρδιαις υμων, και εστε παντοτε ετοιμοί εις απολογιαν μετα πραοτητος και φοβου προς παντα τον ζητουντα απο σας λογον περι της ελπιδος της εν υμιν, 16 εχοντες συνειδησιν αγαθην, ινα, ενω σας καταλαλωσιν ως κακοποιους, κατασκευασθησιν οι συκοφαντουντες την καλην σας εν Χριστω διαγωνην. 17 Διοτι καλητερον να πασχητε, εαν ηναι ουτω το θελημα του Θεου, αγαθοποιουντες παρα κακοποιουντες. 18 Επειδη και ο Χριστος απαξ επαθε δια τας αμαρτιας, δια του οποιου πορευθεις εκηρυξε και προς τα πνευματα τα εν τη φυλακη, 19 τα οποια ηπειθησαν ποτε, πουτε οι συκοφαντουντες την καλην σας εν Χριστω διαγωγην. 20 Διοτι καλητερον να πασχητε, εαν ηναι ουτω το θελημα του Θεου, αγαθοποιουντες παρα κακοποιουντες. 21 Διοτι καλητερον να πασχητε, εαν ηναι ουτω το θελημα του Θεου, αγαθοποιουντες παρα κακοποιουντες.

Chapter 4

1 Ἐπειδη λοιπον ο Χριστος επαθεν υπερ ηνων κατα σαρκα, οπλισθητε και σεις το αυτο φρονημα, διοτι ο παθων κατα σαρκα επαυσεν απο της αμαρτιας, 2 δια να ζησητε τον εν σαρκι επιλοιπον χρονον, ουχι πλεον εν ταις επιθυμιαις των ανθρωπων, αλλ' εν τω θεληματι του Θεου. 3 Διοτι αρκετος ειναι εις ημας ο παρελθων καιρος του βιου, οτε επραξαμεν το θελημα των εθνων, περιπατησαντες εν ασελγειαις, επιθυμιαις, οινοποσιαις, κωμοις, συμποσιοις και αθεμιτοις ειδωλολατρειαις· 4 και δια τουτο παραξενευονται οτι σεις δεν συντρεχετε με αυτους εις την αυτην εκχειλισιν της ασωτιας, και σας βλασφημουσιν· 5 οιτινες θελουσιν αποδωσει λογον εις εκεινον, οστις ειναι ετοιμος να κρινη ζωντας και νεκρους. 6 Επειδη δια τουτο εκηρυχθη το ευαγγελιον και προς τους νεκρους, δια να κριθωσι μεν κατα ανθρωπους εν σαρκι, να ζωσι δε κατα Θεον εν πνευματι. 7 Παντων δε το τελος επλησιασε. Φρονιμως λοιπον διαγετε και αγρυπνειτε εις τας προσευχας· 8 προ παντων δε εχετε ενθερμον την εις αλληλους αγαπην, διοτι η αγαπη θελει καλυψει πληθος αμαρτιων· 9 γινεσθε φιλοξενοι εις αλληλους χωρις γογγυσμων· 10 εκαστος κατα το χαρισμα, το οποιον ελαβεν, υπηρετειτε κατα τουτο εις αλληλους χωρις γογγυσμων· 11 εις τον οικονομον της πολυειδους χαριτος του Θεου· 12 εις τον οικονομον της πολυειδους χαριτος του Θεου· 13 εις τον οικονομον της πολυειδους χαριτος του Θεου· 14 οστις ειναι εν δεξια του Θεου πορευθεις εις τον ουρανον, και εις ον υπεταχθησαν αγγελοι και εξουσιαι και δυναμεις.
μεν αυτους βλασφημειται, κατα δε υμας δοξαζεται. 15Διοτι μηδεις υμων ας μη πασχη ως φονευς
η κλεπτης η κακοποιος η ως περιεργαζομενος τα αλλοτρια. 16αλλ' εαν πασχη ως Χριστιανος, ας
μη αισχυνηται, αλλ' ας δοξαζη τον Θεον κατα τουτο. 17Διοτι εφθασεν ο καιρος του να αρχιση η
κρισις απο του οικου του Θεου· και αν αρχιζη πρωτον αφ' ημων, τι θελει εισθαι το τελος των
απειθουντων εις το ευαγγελιον του Θεου; 18και αν ο δικαιος μολις σωζηται, ο ασεβης και
αμαρτωλος που θελει φανη; 19Ωστε και οι πασχοντες κατα το θελημα του Θεου ας εμπιστευνωνται
tας εαυτων ψυχας εις αυτον, ως εις πιστον δημιουργον εν αγαθοποιια.

Chapter 5

1Τους μεταξυ σας πρεσβυτερους παρακαλω εγω ο συμπρεσβυτερος και μαρτυς των παθηματων
tου Χριστου, ο και κοινων της δοξης, ητις μελλει να αποκαλυφθη,
2ποιμανατε το μεταξυ σας
ποιμνιον του Θεου, επισκοπουντες μη αναγκασασθητε εις τους θελητας εν υμενα ενδυθητε
την ταπεινοφροσυνην· διοτι ο Θεος αντιτασσεται εις τους υπερηφανους, εις δε τους
tαπεινους διδει χαρην. 6Ταπεινωθητε λοιπον υπο την κραταιαν χειρα του Θεου,
7και πασαν την μεριμναν υμων ριψατε επ' αυτον, διοτι αυτος φροντιζει περι υμων.
8Επαναλαμβανομενοι εις αλληλους ενδυθητε την ταπεινοφροσυνην· διοτι ο Θεος αντιτασασθη
tας εις τους θελητας εν υμενα ενδυθητε την ταπεινοφροσυνην·
9εις τον οποιον αντισταθητε εις την πιστιν, εξευροντες
οτι τα αυτα παθηματα γινονται εις τους αδελφους σας εν τω κοσμω. 10Ο δε Θεος πασης
χαριτος, οστις εκαλεσεν ημας εις την αιωνιον αυτου δοξαν δια του Χριστου Ιησου, αφου πασχη
ολιγον, αυτος να σας τελειωση, στηριξη, ενισχυση, θεμελιωση. 11Εις αυτον ειναι η αληθινη χαρη
εν την οποιαν στεκεσθε.
12Σας εγραψα εν βραχυλογια δια του Σιλουανου του πιστου αδελφου, ως φρονω, προτρεπων και επιμαρτυρων
σας εν αγαθοποιiiα.
Συμεων Πετρος, δουλος και αποστολος του Ιησου Χριστου, προς τους οσοι ελαχιτε μετατιμον με ημας πιστιν εις την δικαιουσην του Θεου και Σωτηρος Ιησου Χριστου. Χαρις και ειρηνη πληθυνθει εις εσας δια της επιγνωσεως του Θεου και του Ιησου του Κυριου ημων. Καθως η θεια δυναμις αυτου εχαρισεν εις ημας παντα τας προς ζωην και ευσεβειαν. Καθως η θεια δυναμις αυτου εχαρισεν εις ημας παντα τας προς ζωην και ευσεβειαν. Και δι' αυτο δε τουτο καταβαλοντες πασαν σπουδην, προσθεσατε εις την πιστιν σας την αρετην, εις δε την αρετην την γνωσιν, εις δε την αρετην την εγκρατειαν, εις δε την εγκρατειαν την ευσεβειαν.

1 Υπηρξαν ομως και ψευδοπροφηται μεταξυ του λαου, καθως και μεταξυ σας θελουσιν εισθαι ψευδοδιδασκαλοι, οιτινες θελουσι παρεισαξει αιρεσεις απωλειας, αρνουμενοι και τον αγορασαντα αυτους δεσποτην, επισυροντες εις εαυτους ταχειαν απωλειαν· και πολλοι θελουσιν εξακολουθησει εις την δικαιουσην του Θεου και Σωτηρος Ιησου Χριστου. Και δι' αυτο δε τουτο καταβαλοντες πασαν σπουδην, προσθεσατε εις την πιστιν σας την αρετην, εις δε την αρετην την γνωσιν, εις δε την αρετην την εγκρατειαν, εις δε την εγκρατειαν την ευσεβειαν.
εἰς τὰς απωλείας αὐτῶν, διὰ τοὺς ὁποίους ἡ οδὸς τῆς αληθείας θελει βλασφημῆθη. 3καὶ διὰ πλεονέξιαν θέλουσι σας εμπορεύθη με πλαστοὺς λόγους, τῶν ὁποίων ἡ καταδίκη εκπαλαί δεν μενει αργή, καὶ ἡ απωλεία αὐτῶν δὲν υποσταί. 4Διὸτι εἰκὸς ἐν τούς θεοὺς δὲν εφείση αγγελοὺς αμαρτησάντας, ἀλλὰ ρίψας αὐτοὺς εἰς τὸν ταρταρόν δεδεμένους μὲ αλυσεῖς σκοτοὺς, παρεδώκε διὰ νὰ φυλαττώτανται εἰς κρίσιν, 5καὶ εἰκὸς τὸν παλαιὸν κόσμον δὲν εφείση, ἀλλὰ φερῶν κατακλύσμον εἰπὶ τὸν κόσμον τῶν ασεβῶν εφυλάξαν υγῆν τὸν Νω, κηρυκά η τής δικαιοσύνης, 6καὶ κατεκρίνεν εἰς καταστροφὴν τὰς πολεῖς τῶν Σοδομῶν καὶ τῆς Γομορρᾶς καὶ ετεφρώσε, καταστήσας παραδείγμα τῶν μελλόντων νὰ αμαρτησοῦν, 7καὶ ηλευθερώσα τὸν παλαιὸν κόσμον δὲν εφείση, αλλὰ φερών κατακλύσμον εἰς τὸν παλαιὸν κόσμον εἰς κρίσιν εἰς κρίσιν, ή γραμματική πεπεραζόμενη κατά τοὺς θεοὺς, 8διὸτι οἱ παραβάταις κατακατακλύσαντες εἰς τὸν κόσμον τῶν ασεβῶν, διὰ τα ἀνομίαν εἰς τὸν κόσμον τῶν ασεβῶν, 9ἐξευρέων τὸν Κύριον νὰ ηλευθερώσῃ εἰς τὸν πειραματικὸν τοὺς εὐσεβεῖς, τοὺς δὲ αδικοὺς νὰ φυλαττῶταν εἰς τὴν κρίσιν, διὰ καὶ βλασφημῆσον, 10Διὸτι οἱ αδικοὶ κατοικῶν μεταξὺ αὐτῶν, διὰ μετεπερατῶν κατακλύσμων, διὰ τὰς αδικίας τοῖς ἀδικοῖς κατακατακλύσαντες, διὰ τὰς μελλόντας αμαρτήσεις, 11στι καὶ ἀνθρώπους αὕτηςκατακλύσαντες, διὰ τὰς αδικίας. 12Οὐτοὶ οὖν αὕτης κατακαταρακτικῶς διὰ τὴν σκοτεινὴν καὶ τὴν ἀνομίαν κατατάσσονται, καὶ κατακατακλυσάντες αὕτηςκαταπολεμώσαντες, καὶ κατακατακλυσάντες αὕτης μαχαίρων αἵματος. 13Οὐτοὶ οὖν μαχαίρων ἀδικίας κατακατακλυσάντες, καὶ κατακατακλυσάντες αὕτηςκαταπολεμώσαντες, καὶ κατακατακλυσάντες αὕτης μαχαίρων αἵματος. 14Οὐτοὶ οὖν ἀδικοὶ κατοικῶν μεταξὺ αὐτῶν, διὰ τὴν σκοτεινὴν καὶ τὴν ἀνομίαν κατατάσσονται, καὶ κατακατακλυσάντες αὕτηςκαταπολεμώσαντες, καὶ κατακατακλυσάντες αὕτης μαχαίρων αἵματος. 15Οὐτοὶ οὖν μαχαίρων ἀδικίας κατακατακλυσάντες, καὶ κατακατακλυσάντες αὕτηςκαταπολεμώσαντες, καὶ κατακατακλυσάντες αὕτης μαχαίρων αἵματος.
Chapter 3

1Δευτεραν ἡδη ταυτην την επιστολην σας γραφω, αγαπητοι, με τας οποιας διεγειρω δι' ὑπενθυμισεως την ειλικρινη σας διανοιαν, 2δια να ενθυμηθητε τους λογους τους προλαληθεντας υπο των αγιων προφητων και την παραγγελιαν ημων των αποστολον του Κυριου και Σωτηρος: 3τουτο πρωτον γνωριζοντες, οτι θελουσιν ελθει εν ταις εσχαταις ημεραις να ενθυμηθητε τους λογους τους προλαληθεντας υπο των αγιων προφητων και την παραγγελιαν ημων των αποστολον του Κυριου και Σωτηρος· 4και λεγοντες· Που ειναι η υποσχεσις της παρουσιας αυτου; διοτι αφ' ης ημερας οι πατερες εκοιμηθησαν, τα παντα διαμενουσιν ουτως απ' αρχης της κτισεως. 5Διοτι εκουσιως αγνοουσι τουτο, οτι με τον λογον του Θεου οι ουρανοι εγειναν εκπαλαι και η γη συνεστωσα εξ υδατος και δι' υδατος, 6δια των οποιων ο τοτε κοσμος απωρισθησεν· 7οι δε σημερινοι ουρανοι και η γη δια του αυτου λογου ειναι αποτεταμιευμενοι, φυλαττομενοι δια το πυρ εις την ημεραν της κρισεως και της απωλειας των ασεβων ανθρωπων. 8Εν δε τουτο ας μη σας λανθανη, αγαπητοι, οτι παρα Κυριω μια ημερα ειναι ως χιλια ετη και χιλια ετη ως ημερα μια. 9Δεν βραδυνει ο Κυριος την υποσχεσιν αυτου, ως τινες λογιζονται τουτο βραδυτητα, αλλα μακροθυμει εις ημας, μη θελουσι να απολεσθωσι τινες, αλλα παντες να ελθωσιν εις μετανοιαν. 10Θελει δε ελθει η ημερα του Κυριου ως κλεπτης εν νυκτι, καθ' οι ουρανοι θελουσι παρελθει με συριγμον, τα στοιχεια διαλυσονται, καθως και τα στοιχεια πυρακτουμενα διαλυσονται, και η γη και τα εν αυτη εργα θελουσι καταελθειν. 11Κατα δε την υποσχεσιν αυτου νεους ουρανους και νεας γην προσμενομεν, εν οις δικαιοσυνη κατοικει. 12Καθως και αγαπητοι, ταυτα προσμενοντες, σπουδασατε να ευρεθητε ασπιλοι και αμωμητοι ενωπιον αυτου εν ειρηνη, και νομιζετε σωτηριαν την μακροθυμιαν του Κυριου ημων, καθως και ο αγαπητος αδελφος Παυλος εγραψε προς εσας κατα την δοθεισαν εις αυτον σοφιαν, εν πασαις ταις επιστολαις αυτου, λαλων περι τουτων, μεταξυ των οποιων ειναι τινα δυσνοητα, τα οποια οι αμαθεις και αστηρικτοι στρεβλονουσιν, ως και τας λοιπας γραφας προς την ειρηνη εν αυτυν ασεβων.
Εκείνο, το οποίον ήτο απ’ αρχής, το οποίον ήκουσαμεν, το οποίον ειδομεν και τους οφθαλμους ημών, το οποίον εδεωρήσαμεν και αι χειρες ημών εψηλαφήσαμεν, περι του Λογου της ζωης· και η ζωη εφανερωθη, και ειδομεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν προς εσας την ζωην την αιωνιον, ητις ητο παρα τω Πατρι και εφανερωθη εις ημας· Εκείνο, το οποίον ειδομεν και ηκουσαμεν, απαγγελλομεν προς εσας· δια να εχητε και σεις κοινωνιαν μεθ’ ημων. Και ταυτα γραφομεν προς εσας, δια να εχητε και σεις κοινωνιαν μεθ’ ημων· και η κοινωνια δε ημων ειναι μετα του Πατρος και μετα του Υιου αυτου Ιησου Χριστου.

Και η ζωη εφανερωθη, και ειδομεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν προς εσας την ζωην την αιωνιον, ητις ητο παρα τω Πατρι και εφανερωθη εις ημας· Εκείνο, το οποίον ειδομεν και ηκουσαμεν, απαγγελλομεν προς εσας· δια να εχητε και σεις κοινωνιαν μεθ’ ημων. Και ταυτα γραφομεν προς εσας, δια να εχητε και σεις κοινωνιαν μεθ’ ημων· και η κοινωνια δε ημων ειναι μετα του Πατρος και μετα του Υιου αυτου Ιησου Χριστου.

Τεκνια μου, ταυτα σας γραφω δια να μη αμαρτησητε. Και εαν τις αμαρτηση, εχομεν παρακλητον προς τον Πατερα, τον Ιησουν Χριστον τον δικαιον· και αυτος ειναι ιλασμος περι των αμαρτιων ημων, και ουχι μονον περι των ημετερων, αλλα και περι ολου του κοσμου. Και εν τουτω γνωριζομεν οτι εγνωρισαμεν αυτον, εαν τας εντολας αυτου φυλαττωμεν. Οστις λεγει, Εγνωρισα αυτον, και τας εντολας αυτου δεν φυλαττει, ψευστης ειναι, και εν τουτω η αληθεια δεν υπαρχει· οστις ομως φυλαττη τον λογον αυτου, αληθως εν τουτω η αγαπη του Θεου ειναι τετελειωμενη. Εν τουτω γνωριζομεν οτι ειμεθα εν αυτω. Οστις λεγει οτι μενει εν αυτω χρεωστει, καθως εκεινος περιεπατησε, και αυτος ουτω να περιπατη. Αδελφοι, δεν σας γραφω εντολην νεαν, αλλ’ εντολην παλαιαν, την οποιαν ειχετε απ’ αρχης· η εντολη η παλαια ειναι ο λογος, τον οποιον ηκουσατε απ’ αρχης. Παλιν εντολην νεαν σας γραφω, το οποιον ειναι αληθες εις αυτον και εις εσας, διοτι το σκοτος παρερχεται και το φωτι το αληθινον ηδη φεγγει. Οστις λεγει οτι ειναι εν τω φωτι και μισει τον αδελφον αυτου εν τω σκοτει ειναι και εν τω σκοτει περιπατει και δεν εξευρει που υπαγει, διοτι το σκοτος ετυφλωσε τους οφθαλμους αυτου. Γραφω προς εσας, τεκνια, διοτι συνεχωρηθησαν αι αμαρτιαι σας δια το ονομα αυτου. Γραφω προς εσας, πατερες, διοτι εγνωρισατε τον απ’ αρχης. Γραφω προς εσας, νεανισκοι, διοτι ενικησατε τον πονηρον. Γραφω προς εσας, παιδια, διοτι εγνωρισατε τον Πατερα. Εγραψα προς εσας, πατερες, διοτι εγνωρισατε τον απ’ αρχης. Εγραφα προς εσας, νεανισκοι, διοτι εισθε ισχυροι και ο λογος του Θεου μενει εν εσας και ενικησατε τον πονηρον.
μηδε τα εν τω κοσμω. Εαν τις αγαπα τον κοσμον, η αγαπη του Πατρος δεν ειναι εν αυτω· διοτι παν το εν τω κοσμω, η επιθυμια της σαρκος και η επιθυμια των οφθαλμων και η αλαζονεια του βιου δεν ειναι εκ του Πατρος, αλλ' ειναι εκ του κοσμου. Και ο κοσμος παρερχεται και η επιθυμια αυτου' οστις ομοιως πραττει το θελημα του Θεου μενει εις τον αιωνα. Παιδια, εσχατη ωρα ειναι, και καθως ηκουσατε η ηθελον ομως μενει εις τον αιωνα. 

Και ο κοσμος παρερχεται και η επιθυμια αυτου· οστις ομως πραττει το θελημα του Θεου μενει εις τον αιωνα. Παιδια, εσχατη ωρα ειναι, και καθως ηκουσατε οτι ο αντιχριστος ερχεται, και τωρα πολλοι αντιχριστοι υπαρχουσι· οθεν γνωριζομεν οτι ειναι εσχατη ωρα.

Έξ ημων εξηλθον, αλλα δεν ησαν εξ ημων· διοτι εαν ησαν εξ ημων, ηθελον μενει μεθ' υμων' αλλα εξηλθον δια να φανερωθωσιν οτι δεν ειναι αιωνιοι εξ ημων. 

Και σεις εχετε χρισμα απο του Αγιου και γνωριζετε παντα. Δεν σας εγραψα διοτι δεν εξευρετε την αληθειαν, αλλα διοτι εξευρετε αυτην, και διοτι παν ψευδος εκ της αληθειας δεν ειναι.

Τις ειναι ο ψευστης, ειμη ο αρνουμενος οτι ο Ιησους δεν ειναι ο Χριστος; ουτος ειναι ο αντιχριστος, ο αρνουμενος τον Πατερα και τον Υιον. Πας ο αρνουμενος τον Υιον δεν εχει ουδε τον Πατερα. Οστις ομολογει τον Υιον εχει και τον Πατερα.

Εκεινο λοιπον το οποιον υμεις ηκουσατε απ' αρχης, ας μενη εν υμιν. Εαν μενη εν υμιν ειδεν αυτου εκ της αληθειας δεν ειναι ψευδος· και καθως σας εδιδαξε, θελετε μενει εν αυτω.
η παραγγελια, την οποιαν ηκουσατε απ' αρχης, να αγαπωμεν αλληλους. ουχι καθως ο Καιν ητο εκ του πονηρου και εσφαξε τον αδελφον αυτου· διοτι τα εργα αυτου ησαν πονηρα, τα δε του αδελφου αυτου δικαια. Μη θαυμαζετε, αδελφοι μου, αν ο κοσμος σας μιση. ημεις εξευρομεν την αγαπην, οτι εκεινοι υπερ ημων την ψυχην αυτου εβαλε· και δια του εσφαξαν αυτον· διοτι τα εργα αυτου ησαν πονηρα, τα δε του αδελφου αυτου δικαια. Μη θαυμαζετε, αδελφοι μου, αν ο κοσμος σας μιση. ημεις εξευρομεν την αγαπην, οτι εκεινοι υπερ ημων την ψυχην αυτου εβαλε· και δια του εσφαξαν αυτον· διοτι τα εργα αυτου ησαν πονηρα, τα δε του αδελφου αυτου δικαια. Μη θαυμαζετε, αδελφοι μου, αν ο κοσμος σας μιση. ημεις εξευρομεν την αγαπην, οτι εκεινοι υπερ ημων την ψυχην αυτου εβαλε· και δια του εσφαξαν αυτον· διοτι τα εργα αυτου ησαν πονηρα, τα δε του αδελφου αυτου δικαια. Μη θαυμαζετε, αδελφοι μου, αν ο κοσμος σας μιση. ημεις εξευρομεν την αγαπην, οτι εκεινοι υπερ ημων την ψυχην αυτου εβαλε· και δια του εσφαξαν αυτον· διοτι τα εργα αυτου ησαν πονηρα, τα δε του αδελφου αυτου δικαια. Μη θαυμαζετε, αδελφοι μου, αν ο κοσμος σας μιση. ημεις εξευρομεν την αγαπην, οτι εκεινοι υπερ ημων την ψυχην αυτου εβαλε· και δια του εσφαξαν αυτον· διοτι τα εργα αυτου ησαν πονηρα, τα δε του αδελφου αυτου δικαια.
επειδή ουτως ηγαπησεν ημας ο Θεος και ημεις χρεωστουμεν να αγαπωμεν αλληλους. 12 Τον Θεον ουδεις ειδε πωποτε· εαν αγαπωμεν αλληλους, ο Θεος μενει εν ημιν, και η αγαπη αυτω ειναι τετελειωμενη εν ημιν. 13 Εκ τουτου γνωριζομεν οτι ειν αυτω μενομεν και αυτω εν ημιν, διοτι εκ του Πνευματος αυτου εδωκεν εις ημας. 14 Και ημεις ειδομεν και μαρτυρουμεν οτι ο Πατηρ απεστειλε τον Υιον Σωτηρα του κοσμου. 15 Εκ ευτου πληροη οντως ειναι η αγαπη μεθ' ημων, δια να εχουμεν παρρησια εν τη ημερα της κρισεως, διατοι το Πνευμα αυτου, αλλ' η αγαπην ζωην αιωνιον εδωκεν εις ημας. 16 Και ημεις ειδομεν και μαρτυρουμεν οτι αυτος πρωτος ηγαπησεν ημας. 17 Διοτι παν ο, τι εγεννηθη εκ του Θεου νικα τον κοσμον· και αυτη ειναι η νικη η νικησασα τον κοσμον, η πιστις ημων. 18 Τις ειναι ο νικων τον κοσμον ειμη ο πιστευων οτι ο Ιησους ειναι ο Υιος του Θεου; 19 Ουτος ειναι ο ελθων δι' υδατος και αιματος, Ιησους ο Χριστος· ουχι δια του υδατος μονον, αλλα δια του υδατος και του αιματος· και το Πνευμα ειναι το οποιον μαρτυρει, επειδη το Πνευμα ειναι η αληθεια.
εχομεν προς αυτον, οτι εαν ζητωμεν τι κατα το θελημα αυτου, ακουει ημας. 15Και εαν εξευρωμεν
οτι ακουει ημας o, τι αν ζητησωμεν, εξευρομεν οτι λαμβανομεν τα ζητηματα, τα οποια εξητησαμεν
παρ' αυτου. 16Εαν τις ιδι τον αδελφον αυτου αμαρτανοντα αμαρτιαν ουχι θανασιμον, θελει
ζητησει, και ο Θεος θελει δωσει εις αυτον ζωην, εις τους αμαρτανοντας ουχι θανασιμως. Ειναι
αμαρτια θανασιμος· δεν λεγω περι εκεινης να παρακαλεση. 17Πασα αδικια ειναι αμαρτια· και ειναι
αμαρτια ουχι θανασιμος. 18Εξευρομεν οτι πας ο γεννηθεις εκ του Θεου δεν αμαρτανει, αλλ' οστις
εγεννηθη εκ του Θεου φυλαττει αυτον, και ο πονηρος δεν εγγιζει αυτον. 19Εξευρομεν οτι εκ του
Θεου εμεθα, και ο κοσμος ολος εν τω πονηρω κειται. 20Εξευρομεν δε οτι ο Υιος του Θεου ηλθε
και εδωκεν εις αυτον ζωην, εις τους αμαρτανοντας ουχι θανασιμως. Ειναι αμαρτια θανασιμος· δεν
λεγω περι εκεινης να παρακαλεση.

2 John

Chapter 1

1Ο πρεσβυτερος προς την εκλεκτην κυριαν και προς τα τεκνα αυτης, τους οποιους εγω αγαπω
εν αληθεια, και ουχι εγω μονος, αλλα και παντες οι γνωρισαντες την αληθειαν, 2δια την αληθειαν,
ητις μενει εν ημιν και θελει εισθαι μεθ' ημων εις τον αιωνα· 3ει μεθ' ημων χαρις, ελεος, ειρηνη
παρα Θεου Πατρος και παρα Κυριου Ιησου Χριστου του Υιου του Πατρος, εν αληθεια και αγαπη.
4Εχαρην κατα πολλα οτι ευρηκα εκ των τεκνων σου τινας περιπατουντας εν τη αληθεια, καθως
εντολην ελαβομεν παρα του Πατρος.
5Και τωρα σε παρακαλω, κυρια, ουχι ως γραφων προς σε
εντολην νεαν, αλλ' εκεινην την οποιαν ειχομεν απ' αρχης, να αγαπωμεν αλληλους. 6Και αυτη
ειναι η αγαπη, να περιπατωμεν κατα τας εντολας αυτου. Αυτη ειναι η εντολη, καθως ηκουσατε
απ' αρχης, να περιπατητε εις αυτην.
7Διοτι πολλοι πλανοι εισηλθον εις τον κοσμον, οιτινες δεν
ομολογουσιν οτι ο Ιησους Χριστος ηλθεν εν σαρκι· ο τοιουτος ειναι ο πλανος και ο αντιχριστος.
8Προσεχετε εις εαυτους, δια να μη χασωμεν εκεινα, τα οποια ειργασθημεν, αλλα να απολαβωμεν
πληρη τον μισθον.
9Πας οστις παραβαινει και δεν μενει εν τη διδαχη του Χριστου Θεον δεν εχει·
ο μενων εν τη διδαχη του Χριστου, ουτος εχει και τον Πατερα και τον Υιον. 10Εαν τις ερχηται
προς εσας και δεν φερη την διδαχην ταυτην, μη δεχεσθε αυτον εις οικιαν και μη λεγετε εις αυτον
το χαιρειν. 11Διοτι ο λεγων εις αυτον το χαιρειν γινεται κοινωνος εις τα πονηρα αυτου εργα. 12Αν
και ειχον πολλα να σας γραψω, δεν θελησα δια χαρτου και μελανης, αλλ' ελπιζω να ελθω προς
εσας και να λαλησω στομα προς στομα, δια να ηναι πληρης η χαρα ημων. 13Σε ασπαζονται τα
tekna της αδελφης σου της εκλεκτης· αμην.
3 John

Chapter 1

Ο πρεσβυτερος προς Γαιον τον αγαπητον, τον οποιον εγω αγαπω εν αληθεια. Αγαπητε, κατα παντα ευχομαι να ευδουσαι και να υγιαινης, καθως ευοδουται η ψυχη σου. Διοτι εχαρην κατα πολλα οτι ερχονται αδελφοι και μαρτυρουσιν εις την αληθειαν σου, καθως συ περιπατεις εν τη αληθεια. Μεγαλητεραν χαραν δεν εχω παρα τουτο, να ακουω οτι τα τεκνα μου περιπατουσιν εν τη αληθεια. Αγαπητε, εργον αξιον πιστου πραττεις ο, τι καμης εις τους αδελφους και εις τους ξενους, οιτινες εμαρτυρησαν περι της αγαπης σου ενωπιον της εκκλησιας, τους οποιους καλως θελεις πραξει προπεμψας αξιως του Θεου. Διοτι υπερ του ονοματος αυτου εξηλθον, χωρις να λαμβανωσι μηδεν απο των εθνων. Ημεις λοιπον υποδεχωμεν τα τεκνα μου εν τη αληθεια. Εγραψα προς την εκκλησιαν· αλλ' ο φιλοπρωτευων αυτων Διοτρεφης δεν δεχεται ημας. Δια τουτο, εαν ελθω, θελω υπενθυμισει τα εργα αυτου, τα οποια καμνει, φλυαρων εναντιον ημων με λογους πονηρους και μη αρκουμενοι εις τους αδελφους, ουτε αυτους δεχεται τους αδελφους, αλλα και αυτους θελοντας να δεχθωσιν εμποδιζει και απο της εκκλησιας εκβαλλει. Αγαπητε, μη μιμου το κακον, αλλα το αγαθον. Ο αγαθοποιων εκ του Θεου ειναι, ο δε κακοποιων δεν ειδε τον Θεον. Εις τον Δημητριον διδεται καλη μαρτυρια υπο παντων και υπ' αυτης της αληθειας· και ημεις δε μαρτυρουμεν, και εξευρετε οτι η μαρτυρια ημων ειναι αληθης. Πολλα ειχον να γραφω, αλλα δεν θελω να σοι γραψω δια μελανης και καλαμου, αλλ' ελπιζω ταχεως να σε ιδω, και θελομεν λαλησει στομα προς στομα. 

Jude

Chapter 1

Ιουδας, δουλος Ιησου Χριστου, αδελφος δε Ιακωβου, προς τους κλητους τους ηγιασμενους υπο Θεου Πατρος, και τετηρημενους υπο του Ιησου Χριστου· ελεος πληθυνθειη εις εσας και ειρηνη και αγαπη. Αγαπητοι, επειδη καταβαλλω πασαν σπουδην να σας γραφω περι της κοινης σωτηριας, ελαβον αναγκην να σας γραφω εις την πιστιν, ητις απαξ παρεδοθη εις τους αγιους. Διοτι εισεχωρησαν λαθραιως τινες ανθρωποι, οιτινες ησαν παλαιθεν προγεγραμμενοι εις ταυτην την καταδικην, ασεβεις, μεταστρεφοντες την χαριν του Θεου ημων εις ασελγειαν, και αρνουμενοι τον μονον Δεσποτην Θεον και Κυριον ημων Ιησουν Χριστον. Θελω δε να σας υπενθυμισω, αν και σεις εγνωρισατε ηδη τουτο, οτι ο Κυριος, αφου εσωσε τον λαον εκ γης Αιγυπτου, απωλεσεν τους μη πιστευσαντας. Και αγγελους, οιτινες
δεν εφυλάξαν την εαυτών αξίαν αλλά κατελιπον το ιδιόν αυτών κατοικητήριον, εφυλάξα με παντοτεινα δεσμα υποκατω του σκοτους δια την κρισιν της μεγαλης ημερας·
καθως τα Σοδομα και τα Γομορρα και αι περιξ αυτων πολεις, εις την πορνειαν παραδοθεισαι κατα τον ομοιον τουτους τροπον και ακολουθουσαι οπισω αλλης σαρκος, προκεινται παραδειγμα, τιμωρουμεναι με το αιωνιον πυρ.
καθως το Μιχαηλ ο αρχαγγελος, οτε αγωνιζομενος με τον διαβολον εφιλονεικει περι του σωματος του Μωυσεως, δεν ετολμησε να επιφερη εναντιον αυτου κατηγοριαν βλασφημον, αλλ’ ειπεν· Ο Κυριος να σε επιτιμηση.
ουτοι δε οσα μεν δεν εξευρουσι βλασφημουσιν, οσα δε φυσικως ως τα αλογα ζωα εξεχυθησαν εις ταυτα φθειρονται.
ουαι εις αυτους, διοτι περιεπατησαν εις την οδον του Καιν και χαριν μισθου εξεχυθησαν εις την πλανην του Βαλααμ, και απωλεσθησαν εις την αντιλογιαν του Κορε.
ουτοι ειναι κηλιδες εις τας αγαπας σας, συμποσιαζοντες αφοβως, βοσκοντες εαυτους, υπο ανεμων περιφερομεναι, δενδρα φθινοπωρινα ακαρπα, δενδρα φθινοπωρινα ακαρπα, δις αποθανοντα, εκριζωθεντα,
κυματα αγρια θαλασσης επαφριζοντα τις αισχυνας αυτων, αστερες πλανηται, δια τους οποιους το ζοφερον σκοτος ειναι τετηρημενον εις τον αιωνα.
προεφητευσε δε περι τουτων και ο Ενωχ, εβδομος απο Αδαμ, λεγων· Ιδου, ηλθεν ο Κυριος με μυριαδας αγιων αυτου, δια να καμη κρισιν κατα παντων και να ελεγξη παντα τους ασεβεις εξ αυτων, τα οποια επραξαν και δια παντα τα σκληρα, τα οποια ελαλησαν κατ' αυτου αμαρτωλοι ασεβεις.
ουτοι ειναι γογγυσται, μεμψιμοιροι, περιπατουντες κατα τας ασεβεις επιθυμιας αυτων, και το στομα αυτων λαλει υπερηφανα, και κολακευουσι προσωπα χαριν ωφελειας.
αλλα σεις, αγαπητοι, ενθυμηθητε τους λογους τους προειρημενους υπο των αποστολων του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, οτι σας ελεγον οτι εν εσχατω καιρω θελουσιν εισθαι εμπαικται, περιπατουντες κατα τας ασεβεις επιθυμιας αυτων.
ουτοι ειναι οι αποχωριζοντες εαυτους, ζωωδεις, Πνευμα μη εχοντες.
σεις ομως, αγαπητοι, εποικοδομουντες εαυτους επι την αγιωτατην πιστιν σας, προσευχομενοι εν Πνευματι Αγιω, φυλαξατε εαυτους εις την αγαπην του Θεου, προσμενοντες το ελεος του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, εις ζωην αιωνιον.
και αλλους μεν ελεειτε, καμνοντες διακρισιν, αλλους δε σωζετε μετα φοβου, αρπαζοντες αυτους εκ του πυρος, μισουντες και τον χιτωνα τον μεμολυσμενον απο της σαρκος.
εις δε τον δυναμενον να σας φυλαξη απαιτουςκα να σας στηση κατεκκεφαλισθην της δοξης αυτου αμωμους εν αγαλλιασθει, εις τον μονον σοφον Θεου τον σωτηρα ημων, εις δοξα και μεγαλωσυνη, κρατος και εξουσια και νυν και εις παντας τους αιωνας αμην.

Revelation
Chapter 1
Αποκαλυψις Ιησού Χριστού, την οποίαν εδώκεν εις αυτον ο Θεος, δια να δειξη εις τους δουλους αυτου οσα πρεπει να γεινωσι ταχεως, και εφανερωσεν αυτα αποστειλας δια του αγγελου αυτου εις τον δουλον αυτου Ιωαννην. Μακαριος ο αναγινωσκων και οι ακουοντες τους λογους της προφητειας και φυλαττοντες τα γεγραμμενα εν αυτη· διοτι ο καιρος ειναι πλησιον. Ο Ιωαννης προς τας επτα εκκλησιας τας εν τη Ασια· χαρις υμιν και ειρηνη απο του ο ων και ο ην και ο ερχομενος· και απο των επτα πνευματων, τα οποια ειναι ενωπιον του θρονου αυτου, και απο του Ιησου Χριστου, οστις ειναι ο μαρτυς ο πιστος, ο πρωτοτοκος εκ των νεκρων και ο αρχων των βασιλεων της γης. Εις τον αγαπησαντα ημας και λουσαντα ημας απο των αμαρτιων ημων με το αιμα αυτου, και οστις εκαμεν ημας βασιλεις και ιερεις εις τον Θεον και Πατερα αυτου, εις αυτον η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων· αμην. Ιδου, ερχεται μετα των νεφελων, και θελει ιδει αυτον πας οφθαλμος και εκεινοι οιτινες εξεκεντησαν αυτον, και θελουσι θρηνησει επ' αυτον πασαι αι φυλαι της γης. Ναι, αμην. Εγω ειμαι το Α και το Ω, αρχη και τελος, λεγει ο Κυριος, ο ων και ο ην και ο ερχομενος, ο παντοκρατωρ. Εγω ο Ιωαννης, ο και αδελφος σας και συγκοινωνος εις την θλιψιν και εις την βασιλειαν και την υπομονην τον Ιησου Χριστου, ημην εν τη νησω τη καλουμενη Πατμω δια τον λογον του Θεου και δια την μαρτυριαν του Ιησου Χριστου. Κατα την κυριακην ημεραν ηλθον εις εκστασιν πνευματικην, και ηκουσα οπισω μου φωνην μεγαλην ως σαλπιγγος, ητις ελεγεν· Εγω ειμαι το Α και το Ω, ο πρωτος και ο εσχατος· και, Ο, τι βλεπεις, γραψον εις βιβλιον και πεμψον εις τας επτα εκκλησιας, τας εν τη Ασια, εις Εφεσον και εις Σμυρνην και εις Περγαμον και εις Θυατειρα και εις Σαρδεις και εις Φιλαδελφειαν και εις Λαοδικειαν. Και εστραφην να ιδω την φωνην, ητις ελαλησε μετ' εμου· και στραφεις ειδον επτα λυχνιας χρυσας, και εν μεσω των επτα λυχνιων ειδον ενα ομοιον με υιον ανθρωπου, ενδεδυμενον ποδηρη χιτωνα και περιεζωσμενον πλησιον των μαστων ζωνην χρυσην. Η δε κεφαλη αυτου και αι τριχες ησαν λευκαι και ως μαλλιον λευκον, ως χιων· και οι οφθαλμοι αυτου ως φλοξ πυρος, και οι ποδες αυτου ομοιοι με χαλκολιβανον, ως εν καμινω πεπυρωμενοι, και η φωνη αυτου ως φωνη υδατων πολλων, και ειχεν εν τη δεξια αυτου χειρι επτα αστερας, και εκ του στοματος αυτου το εξηρχετο ρομφαια διστομος οξεια, και η οψις αυτου ελαμπεν ως ο ηλιος λαμπει εν τη δυναμει αυτου. Και οτε ειδον αυτον, επεσα προς τους ποδας αυτου ως νεκρος, και επεθηκε την δεξιαν αυτου χειρα επ' εμε; λεγων μοι· Μη φοβου· εγω ειμαι ο πρωτος και ο εσχατος και ο ζων, και εγεινα νεκρος, και ιδου, ειμαι ζων εις τους αιωνας των αιωνων, αμην, και εχω τα κλειδια του αδου και του θανατου. Γραψον οσα ειδες και οσα ειναι και οσα μελλουσι να γεινωσι μετα ταυτα· το μυστηριον των επτα αστερων, τους οποιους ειδες εν τη δεξια μου, και τας επτα λυχνιας τας χρυσας. Οι επτα αστερες ειναι οι αγγελοι των επτα εκκλησιων, και αι επτα λυχνιαι, τας οποιας ειδες, ειναι αι επτα εκκλησιαι.
Προς τον αγγελον της εκκλησιας της Εφεσου γραψον. Ταυτα λεγει ο κρατων τους επτα αστερας εν τη δεξια αυτου, ο περιπατων εν μεσω των επτα λυχνιων των χρυσων· 2 Εξευρω τα εργα σου και την υπομονην σου, και σε καθε μεσημερια γης, και εκει ειναι αποστολοι, και δεν ειναι, και ευρεις αυτους ψευδεις· 3 και υπεφερες και εχεις υπομονην και δια το ονομα μου εκοπιασας, και δεν απεκαμες. 4 Πλην εχω τι κατα σου, διοτι την αγαπην σου και την πρωτην αφηκας. 5 Ενθυμου λοιπον ποθεν εξεπεσες και μετανοησον και καμε τα πρωτα εργα· ει δε μη, ερχομαι προς σε ταχεως και θελω κινησει την λυχνιαν σου εκ του τοπου αυτης, εαν δε μετανοησης. 6 Εχεις ωστω τουτο, οτι μισεις τα εργα των Νικολαιτων, τα οποια και εγω μισω. 7 Οστις εχει ωτιον ας ακουση τι λεγει το Πνευμα προς τας εκκλησιας. Εις τον νικωντα θελω δωσει εις αυτον να φαγη απο του μαννα του κεκρυμμενου, και θελω δωσει εις αυτον ψηφον λευκην, και επι την ψηφον ονομα νεον γεγραμμενον, το οποιον ουδεις γνωριζει ειμη ο λαμβανων. 8 Και προς τον αγγελον της εκκλησιας των Σμυρναιων γραψον· 9 Ταυτα λεγει ο πρωτος και εσχατος, οστις εγεινε νεκρος και εζησεν· 10 Εξευρω τα εργα σου και την θλιψιν και την πτωχειαν· εισαι ομως πλουσιος· και την βλασφημιαν των λεγοντων εαυτους οτι ειναι Ιουδαιοι και δεν ειναι, αλλα συναγωγη του Σατανα. 11 Μη φοβου μηδεν εκ των οσα μελλεις να παθης. Ιδου, ο διαβολος μελλει να βαλη τινας εξ υμων εις φυλακην δια να δοκιμασθητε, και θελετε εχει θλιψιν δεκα ημερων. Γινου πιστος μεχρι θανατου, και θελω σοι δωσει τον στεφανον της ζωης.
και καρδιας, και θελω σας δωσει εις εκαστον κατα τα εργα σας. 24 Λεγω δε προς εσας και προς τους
λοιπους τους εν Θυατειροις, οσοι δεν εχουσι την διδαχην ταυτην και οιτινες δεν εγνωρισαν τα
βαθη του Σατανα, ως λεγουσι: Δεν θελω βαλει εφ' υμας αλλο βαρος: 25 πλην εκεινο, το οποιον
εχετε, κρατησατε εωσου ελθω. 26 Και οστις νικα και οστις φυλαττει μεχρι τελους τα εργα μου,
θελω δωσει εις αυτον εξουσιαν επι των εθνων, 27 και θελει ποιμανει αυτους εν ραβδω σιδηρα,
thelousi συντριφθη ως τα σκευη του κεραμεως, καθως και εγω ελαβον παρα του Πατρος μου,
28 και θελω δωσει εις αυτον τον αστερα τον πρωινον. 29 Οστις εχει ωτιον ας ακουση τι λεγει το
Πνευμα προς τας εκκλησιας.

Chapter 3
1 Και προς τον αγγελον της εν Σαρδεσιν εκκλησιας γραψον· Ταυτα λεγει ο εχων τα επτα
πνευματα του Θεου και τους επτα αστερας. Εξευρω τα εργα σου, οτι το ονομα εχεις οτι ζης και
eισαι νεκρος. 2 Γινου αγρυπνος και στηριξον τα λοιπα, τα οποια μελλουσι να αποθανωσι· διοτι
dεν ευρηκα τα εργα σου τελεια ενωπιον του Θεου. 3 Ενθυμου λοιπον πως ελαβες και ηκουσας, και
φυλαττε αυτα και μετανοησον. Εαν λοιπον δεν αγρυπνησης, θελω ελθει επι σε ως κλεπτης, και
dεν θελεις γνωρισει ποιαν ωραν θελω ελθει επι σε. 4 Εχεις ολιγα ονοματα και εν Σαρδεσι, τα οποια
dεν εμολυναν τα ιματια αυτων, και θελουσι περιπατησει μετ' εμου με λευκα, διοτι ειναι αξιοι. 5 Ο
νικων, ουτος θελει ενδυθη ιματια λευκα, και δεν θελω εξαλειψει το ονομα αυτου εκ του βιβλιου
της ζωης, και θελω ομολογησει το ονομα αυτου ενωπιον του Πατρος μου και ενωπιον των αγγελων
αυτου. 6 Οστις εχει ωτιον, ας ακουση τι λεγει το Πνευμα προς τας εκκλησιας. 7 Και προς τον αγγελον
tης εν Φιλαδελφεια εκκλησιας γραψον· Ταυτα λεγει ο αγιος, ο αληθινος, ο εχων το κλειδιον του
Δαβιδ, οστις ανοιγει και ουδεις κλειει, και κλειει και ουδεις ανοιγει· 8 Εξευρω τα εργα σου· ιδου,
εθεσα ενωπιον σου θυρα πνευματικην, και ουδεις δυναται να κλεισει αυτην· διοτι εχεις μικραν
dυναμιν και εφυλαξας τον λογον μου και δεν ηρνηθης το ονομα μου. 9 Ιδου, θελω καμει τους εκ
tης συναγωγης του Σατανα, οιτινες λεγουσιν εαυτους οτι ειναι Ιουδαιοι, και δεν ειναι, αλλα
ψευδονται ιδου, θελω καμει αυτους να ελθωσι και να προσκυνησουν ενωπιον των ποδων σου
και να γνωρισουσιν το εγω σε ηγαπησα. 10 Επειδη εφυλαξας τον λογον της υπομονης μου, και εγω
θελω σε φυλαξει εκ της ωρας του πειρασμου, οστις μελλει να ελθη επι της οικουμενης, διοτι
ησου του Θεου, οτι εγω σε ηγαπησα. 11 Εξευρω τα εργα σου· ιδου, θελω καμει αυτον στυλον εν τω
ναω του Θεου μου, και δεν θελει εξελθει πλεον εξω, και θελω γραψει επι αυτου το ονομα του
Θεου μου και το ονομα της πολεως του Θεου μου, της νεας Ιερουσαλημ, της καταβαινει εκ του
ουρανου απο του Θεου μου, και το ονομα μου το νεον. 12 Οστις εχει ωτιον, ας ακουση τι λεγει το
Πνευμα προς τας εκκλησιας.
χλιαρός καὶ ουτε ψυχρος ουτε ζεστος, μελλω να σε εξεμεσω εκ του στοματος μου. 17Διοτι λεγεις
οτι πλουσιος ειμαι και επλουτησα και δεν εχω χρειαν ουδενος, και δεν εξευρεις οτι συ εισαι ο
tαλαιπωρος και ελεεινος και πτωχος και γυμνος. 18συμβουλευω σε να αγορασης παρ'
εμου χρυσιον δεδοκιμασμενον εκ πυρος δια να πλουτης, και ιματια λευκα δια να ενδυθης και
για μη φανερωθη η αισχυνη της γυμνοτητος σου, και χρισον τους οφθαλμους σου με κολλουριον
dια να βλεπης. 19Εγω οσους αγαπω, ελεγχω και παιδευω· γενου λοιπον ζηλωτης και μετανοησον.

18
ΙΔΟΤΙ ΛΕΓΕΙΣ
ΟΤΙ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΠΛΟΥΤΗΣΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΧΡΕΙΑΝ ΟΥΔΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΞΕΥΡΕΙΣ ΟΤΙ ΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο
ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΟΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΣ. 18ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΗΣ ΠΑΡ’
ΕΜΟΥ ΧΡΥΣΙΟΝ ΔΕΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΝ ΕΚ ΠΥΡΟΣ ΔΙΑ ΝΑ ΠΛΟΥΤΗΣ, ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΑ ΛΕΥΚΑ ΔΙΑ ΝΑ ΕΝΔΥΘΗΣ ΚΑΙ
ΝΑ ΜΗ ΦΑΝΕΡΩΘΗ Η ΑΙΣΧΥΝΗ ΤΗΣ ΓΥΜΝΟΤΗΤΟΣ ΣΟΥ, ΚΑΙ ΧΡΙΣΟΝ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΣΟΥ ΜΕ ΚΟΛΛΟΥΡΙΟΝ
ΔΙΑ ΝΑ ΒΛΕΠΗΣ. 19ΕΓΩ ΟΣΟΥΣ ΑΓΑΠΩ, ΕΛΕΓΧΩ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΥΩ· ΓΕΝΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΖΗΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΝ.

ΩΣΟΙ ΝΙΚΑ, ΘΕΛΩ ΔΩΣΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΝΑ ΚΑΘΗΣΗ ΜΕΤ’ ΕΜΟΥ ΕΝ ΤΩ ΘΡΟΝΩ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΙΚΗΣΑ ΚΑΙ ΕΚΑΘΗΣΑ ΜΕΤΑ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΕΝ ΤΟΙ ΘΡΟΝΩ. 22ΩΣΙΣ ΕΧΕΙ ΩΤΙΝ, ΑΣ ΑΚΟΥΣΗ ΤΙ ΛΕΓΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Chapter 4

1ΜΕΤΑ ΤΑΤΑ ΕΙΔΟΝ, ΚΑΙ ΙΔΟΥ, ΘΥΡΑ ΑΝΕΩΓΜΕΝΗ ΕΝ ΤΩ ΟΥΡΑΝΩ, ΚΑΙ Η ΦΩΝΗ Η ΠΡΩΤΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ
ΗΚΟΥΣΑ ΩΣ ΣΑΛΠΙΓΓΟΙ ΛΑΛΟΥΣΗ ΜΕΤ’ ΕΜΟΥ, ΕΛΕΓΕΝ· ΑΝΑΒΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΣΟΙ ΔΕΙΧΕΙ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΓΕΙΝΩΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΑΤΑ.

ΚΑΙ ΕΥΘΥΣ ΗΛΗΘΩΝ ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΚΣΤΑΣΙΝ· ΚΑΙ ΙΔΟΥ, ΘΡΟΝΟΣ ΕΚΕΙΤΟ ΕΝ ΤΩ
ΟΥΡΑΝΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΗΣΑΝ ΘΡΟΝΟΙ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΕΡΕΣ· ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΘΡΟΝΟΥΣ ΕΙΔΟΝ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΕΡΑΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ, ΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥΣ ΙΜΑΤΙΑ ΛΕΥΚΑ, ΚΑΙ ΕΙΧΟΝ ΕΠΙ ΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΥΤΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΥΣ ΧΡΥΣΟΥΣ. 5ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΞΗΡΧΟΝΤΩ ΑΣΤΡΑΠΑΙ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΦΩΝΑΙ· ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ
ΕΠΤΑ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΜΕΝΕΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ, ΑΙΤΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
6ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΗΣΑΝ ΆΣΤΡΑΠΕΣ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΦΩΝΕΣ· ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΕΠΤΑ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΠΥΡΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ, ΑΙΤΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. 6ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΗΤΟ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΥΑΛΙΝΗ, ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΝ· ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΤΕΣΣΑΡΑ
ΖΩΑ ΓΕΜΟΝΤΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΕΝ.

ΤΟ ΖΩΟΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΗΤΟ ΟΜΟΙΟΝ ΜΕ ΛΕΟΝΤΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΖΩΟΝ ΟΜΟΙΟΝ ΜΕ ΜΟΣΧΑΡΙΟΝ, ΚΑΙ ΤΟ
ΤΡΙΤΟΝ ΖΩΟΝ ΕΙΧΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΖΩΟΝ ΗΤΟ ΟΜΟΙΟΝ ΜΕ ΑΕΤΟΝ ΠΕΤΩΜΕΝΟΝ. 8ΚΑΙ ΤΑ
ΤΕΣΣΑΡΑ ΖΩΑ ΕΙΧΑΝ ΕΚΑΝΟΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΑΝΑ ΕΞ ΠΤΕΡΥΓΑΙΣ ΚΥΚΛΟΘΕΝ ΚΑΙ ΕΣΩΘΕΝ ΗΣΑΝ ΓΕΜΟΝΤΑ
ΟΦΘΑΛΜΩΝ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΥΟΥΣΙΝ ΗΜΕΡΑΝ ΚΑΙ ΝΥΚΤΑ ΛΕΓΟΝΤΑ· ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ Ο
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ, Ο ΗΝ ΚΑΙ Ο ΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ. 9ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΩΣΙ ΤΑ ΖΩΑ ΔΟΞΑΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΗΜΕΝΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΖΩΝΤΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.
Chapter 5

1 Καὶ εἰδόν εν τῇ δεξίᾳ τοῦ καθημένου επὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον εσωθεν καὶ οπισθεν, κατασφραγισμένον με σφράγις επί τοῦ θρόνου. 2 Καὶ εἰδόν αγγέλων ισχυρῶν κηρυττόντα μετὰ φωνῆς μεγάλης· Τις εἶναι αξίως να ανοίξῃ το βιβλίον καὶ να λύσῃ τὰς σφραγίδας αὐτῶν; 3 Καὶ οὐδεὶς ήδυνατό εν τῷ οὐρανῷ, οὐδὲ επι τῆς γῆς οὐδὲ υποκατώ τῆς γῆς να ανοίξῃ τὸ βιβλίον οὐδὲ να βλέπῃ αὐτό. 4 Καὶ εγὼ εκλαίον πολλὰ, οτι οὐδεὶς ευρεθή αξίως να ανοίξῃ καὶ να αναγνώσῃ τὸ βιβλίον οὐτε να βλέπῃ αὐτό. 5 Καὶ εἰς εκ τῶν πρεσβυτέρων μοι λεγεῖ· μη κλαίε· ιδου, υπερισχύσεν ὁ λεων, ὁς εἰναι εκ τῆς φυλῆς Ἰουδα, ἡ ρίζα τοῦ Δαβίδ, να ανοίξῃ τὸ βιβλίον καὶ να λύσῃ τὰς σφραγίδας αὐτῶν. 6 Καὶ εἰδόν εν μεσω τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσαρων ζωων· ηκουσα φωνήν αγγέλων πολλων κυκλοθεν τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων, και ητο ο αριθμὸς αὐτων μυριαδες μυριαδων καὶ χιλιαδες χιλιαδων, λεγοντες μετα φωνῆς μεγάλης· Αξίων εἰναι τὸ Αρνίον τὸ εσφαγμενὸν να λαβῇ τὴν δύναμιν καὶ πλούτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχυν καὶ τιμὴν καὶ δοξαν καὶ εὐλογιαν.

Chapter 6

1 Καὶ εἰδόν, οτε ἤνοιξε τὸ Αρνίον μιαν εκ τῶν σφραγίδων, καὶ ήκουσα εν εκ τῶν τεσσαρων ζωων λεγον ὡς φωνήν βρόντης· Ἐρχου καὶ βλεπε. 2 Καὶ εἰδόν, καὶ ἴδου, ἵππος λευκός· καὶ ὁ καθημένος επὶ αὐτὸν εἶχε τὸξον· καὶ ἔδοθη στέφανος, καὶ ἐξῆλθε νικών καὶ δια νικήσης. 3 Καὶ εἰς τὸν τρίτον αὐτοῦ· Ἐρχου καὶ βλεπε. 4 Καὶ ἔξελθεν ἀλλος ἵππος κόκκινος, καὶ εἰς τὸν καθημένον επὶ τὸν θρόνον καὶ τὸν Αρνίον εστῶ· καὶ εἰς τὸν καθημένον επὶ τὸν θρόνον καὶ τὸν Αρνίον εστῶ· καὶ εἰς τὸν καθημένον επὶ τὸν θρόνον καὶ τὸν Αρνίον εστῶ· καὶ εἰς τὸν καθημένον επὶ τὸν θρόνον καὶ τὸν Αρνίον εστῶ· καὶ εἰς τὸν καθημένον επὶ τὸν θρόνον καὶ τὸν Αρνίον εστῶ· καὶ εἰς τὸν καθημένον επὶ τὸν θρόνον καὶ τὸν Αρνίον εστῶ· καὶ εἰς τὸν καθημένον επὶ τὸν θρόνον καὶ τὸν Αρνίον εστῶ· καὶ εἰς τὸν καθημένον επὶ τὸν θρό

1361
ιδον, ἵππος μελας, καὶ ὁ καθημένος επ’ αὐτὸν εἰχε ζυγαρίαν ἐν τῇ χειρί αὐτοῦ. Ἐστὶν ἡ κοισία σιτου δι’ ἐν δηναρίον καὶ τρεις κοισίες χρίσας δι’ ἐν δηναρίον, καὶ το ελαιον καὶ τον οἰνον μη βλαψης. Ἐκείνη την πεῖραν τῆς γῆς, καὶ ο Ἀιδής ηκολούθει μετ’ αὐτοῦ· καὶ εἰδόθη εἰς αὐτοὺς εξοςία εἰπ’ το τεταρτὸν τῆς γῆς, να βανατώσωσι με ρομφαιαν καὶ με πειναν καὶ με βανατον καὶ με τα θηρια της γῆς.

Καὶ το κόψαν μετα φωνης μεγαλῆς, εὐχομένος· Ἐως ποτε, ἡμεῖς δεν κρίνεις καὶ ἐκδίκεις το αἷμα ἡμῶν απο τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; Ἐκεῖνα ἐμφανίσαται εἰς κάθεν, καὶ εἰδόθη τοις ἕμοις ἐξοςίαν εἰπ’ το τεταρτὸν τῆς γῆς, μη βλαψην με τα θηρια της γῆς· καὶ ο Αιδής ηκολούθει μετ’ αὐτοῦ· καὶ εἰδόθη εἰς αὐτοὺς εξοςίαν εἰπ’ το τεταρτὸν τῆς γῆς, να βανατώσωσι με ρομφαιαν καὶ με πειναν καὶ με βανατον καὶ με τα θηρια της γῆς.

Καὶ την μεγαλὴν ἡμέραν, ἐκείνην, ἐς τον θυσιαστήριον τῶν ψυχῶν τῶν ἐσφαγμένων διὰ τον λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ την μαρτυρίαν, την οποίαν ἔχει ἐν αὐτοῖς. Ἐκεῖνα ἐμφανίσαται εἰς κάθεν, καὶ εἰδόθη τοις ἕμοις ἐξοςίαν εἰπ’ το τεταρτὸν τῆς γῆς, μη βλαψην με τα θηρια της γῆς· καὶ ο Αιδής ηκολούθει μετ’ αὐτοῦ· καὶ εἰδόθη εἰς αὐτοὺς εξοςίαν εἰπ’ το τεταρτὸν τῆς γῆς, να βανατώσωσι με ρομφαιαν καὶ με πειναν καὶ με βανατον καὶ με τα θηρια της γῆς.
Ιωσηφ δωδεκα χιλιαδες εσφραγισμενοι· εκ φυλης Βενιαμιν δωδεκα χιλιαδες εσφραγισμενοι·

9 Μετα ταυτα ειδον, και ιδου, οχλος πολυς, τον οποιον ουδεις ηδυνατο να αριθμηση, εκ παντος εθνους και φυλων και λαων και γλωσσων, οιτινες ισταντο ενωπιον του θρονου και ενωπιον του Αρνιου, ενδεδυμενοι στολας λευκας, εχοντες φοινικας εν ταις χερσιν αυτων. 10 και κραζοντες μετα φωνης μεγαλης ελεγον· Η σωτηρια ειναι του Θεου ημων, του καθημενου επι του θρονου, και του Αρνιου. 11 Και παντες οι αγγελοι ισταντο κυκλω του θρονου και των πρεσβυτερων και των τεσσαρων ζωων, και επεσαν κατα προσωπον ενωπιον του θρονου και προσεκυνησαν τον Θεον

12 και κραζοντες· Αμην· η ευλογια και δοξα και η σοφια και η ευχαριστια και η τιμη και η δυναμις και η ισχυς ανηκει εις τον Θεον ημων εις τους αιωνας των αιωνων· αμην.

13 και απεκριθη εις εκ των πρεσβυτερων, λεγων προς εμε· Ουτοι οι ενδεδυμενοι τας στολας τας λευκας τινες ειναι και ποθεν ηλθον; 14 και ειπα προς αυτον· Κυριε, συ εξευρεις. Και ειπε προς εμε· Ουτοι ειναι οι ερχομενοι εκ της θλιψεως της μεγαλης, και ελευκαναν αυτας εν τω αιματι του Αρνιου. 15 Δια τουτο ειναι ενωπιον του θρονου του Θεου και λατρευουσιν αυτον ημεραν και νυκτα εν τω ναω αυτου, και ο καθημενος επι του θρονου θελει κατασκηνωσει επ' αυτους.

Chapter 8

1 Και οτε ην ουρανος εκλειψεν, εγεινε σιωπη εν τω ουρανω, εως ημισειαν ωραν. 2 Και ειδον τους επτα αγγελους, οιτινες ισταντο ενωπιον του Θεου, και εδοθησαν εις αυτους επτα σαλπιγγες. 3 Και ηλθε το αγγελος και εδοθησαν εις αυτον θυμιαματα πολλα, δια να προσφερη με τας προσευχας παντων των αγιων επι το θυσιαστηριον το ενωπιον του Θεου.

4 και ανεβη ο καπνος των θυμιαματων με τας προσευχας παντων των αγιων εκ της χειρος του αγγελου ενωπιον του Θεου. 5 και εγειναν φωναι και βρονται και αστραπαι και σεισμος.

6 και οι επτα αγγελοι, οι εχοντες τας επτα σαλπιγγας, ητοιμασαν εαυτους δια να σαλπισωσι. 7 Και ο πρωτος αγγελος εσαλπισε, και εγεινε χαλαζα και πυρ μεμιγμενα με αιμα, και ερριφθησαν εις την γην· και το τριτον των δενδρων κατεκαη και πας χλωρος χορτος κατεκαη. 8 Και ο δευτερος αγγελος εσαλπισε, και οι χορτοι της θαλασσης εγεινεν αιμα, και απεθανε το τριτον των εμψυχων κτισματων των εν τη θαλασση και το τριτον των πλοιων διεφθαρη.

9 και το τριτον των ποταμων διεφθαρη, και και πας χωρος χορτος κατεκαη. 10 και ο δευτερος αγγελος εσαλπισε, και και πας χωρος χορτος κατεκαη. 11 και το τριτον των δενδρων κατεκαη. 12 και το τριτον των ποταμων διεφθαρη, και και πας χωρος χορτος κατεκαη.
καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀπεθάνωσαν εἰς τὸν θάνατον τῆς γῆς καὶ τῶν ἀνθρώπων· διὸ ἑπικράνθησαν. 12 Καὶ ὁ τετάρτος ἄγγελος εσαλπίσε, καὶ εὐκράνθησεν ὁ ποταμός οὐρανοῦ· διὸ καὶ ἡ ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων, διὸ καὶ ἡ ἁμαρτία τῆς καινοτομίας, διὸ καὶ ἡ ἁμαρτία τοῦ βλέψαντος· διὸ ἡ ἁμαρτία τῆς καινοτομίας ἢ τῆς κοινωνίας ἢ τῆς κοινοτητος ἢ τὴς κοινωνίας ἢ τῶν ἀνθρώπων· οὐκ ἔσασθαι ἢ ἐπικράνθι τῶν ἀνθρώπων. 13 Καὶ εἶδον καὶ ἦκαν οὖν ἄγγελον πετώμενον εἰς τὸ μεσοῦραν, ὃς ἔλεγε μετὰ φωνῆς μεγάλης· Οὐαί, οὐαί, οὐαί εἰς τοὺς κατοικούντας εἰς τὴν γῆν διὰ τὰς λοιπὰς φωνὰς τῆς σαλπίγγας τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων να σαλπίσωσι.

Chapter 9

1 Καὶ οἱ πεντάτοις ἄγγελοις εσαλπίσαν· καὶ εἶδον ὅτι ἐπεσεν εἰς τὴν γῆν ἄστις ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐποίησεν τὸν κλείδον τοῦ φρεάτος τῆς αβυσσοῦ. 2 Καὶ ἐντόπισεν τὸ φρέαρ τῆς αβυσσοῦ, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρεάτος ως καπνὸς καμινοῦ μεγάλης· καὶ ἀποκύπτησαν ὁ θεὸς καὶ ὁ θεὸς ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρεάτος. 3 Καὶ οἱ θῆται τῶν κερατῶν τοῦ εὐφρατην ἀριθμὸν τοῦ ἐνωπίου τοῦ θεοῦ, λέγουσαν πρὸς τὸν ἄγγελον, ὃς κεφαλὴς ἐπὶ τοῦ βασιλείου τοῦ αβυσσοῦ, οὗτος ἐστὶν Εβραιστι, ἢ Εφραίμι, ἢ Παλαιστινιακοῦ· ὁ δὲ λέγεται ἐπὶ τὸν ναὸν τὸν ἀβιθανόντα· 4 καὶ ἄγγελος καὶ σώματα ἐκ τοῦ τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων να σαλπίσωσι, καὶ ἐπιθυμηθησαν ὑπὲρ τῶν τριῶν ἁμαρτιῶν τῆς καινοτομίας. 5 Καὶ εἶδον τὸ κλείδον τοῦ φρεάτος τῆς αβυσσοῦ, καὶ ἀποκύπτησαν ὁ θεὸς καὶ ἀποκύπτησαν, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρεάτος τοῦ ἀβυσσοῦ ως καπνὸς καμινοῦ μεγάλης· καὶ ἀποκύπτησαν ὁ θεὸς καὶ ἀποκύπτησαν τοῦ καπνοῦ τοῦ φρεάτος τοῦ αβυσσοῦ. 6 Καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἀνεβηκαν ἄστις τοῖς ἀνθρώποις· καὶ κατέβηκαν ἀστικὰς ἐκ τῆς κατοχῆς αὐτῶν· 7 καὶ ἐποίησαν μετὰ τῷ θεῷ τῷ θεῷ τῷ κυρίῳ τοῦ θεοῦ τοῦ πατρὸς τῶν ἀνθρώπων· 8 καὶ περιεπολοῦσαν ἀστικὰς ἐκ τῆς κατοχῆς αὐτῶν καὶ κατέβηκαν ἀστικὰς ἐκ τῆς κατοχῆς αὐτῶν· καὶ οἱ κατοικούντες αὐτῶν ἐκεῖνοι ἐπιλείπετο, καὶ οἱ κατοικούντες αὐτῶν ἐπιλείπετο, καὶ οἱ κατοικούντες αὐτῶν ἐπιλείπετο. 9 Καὶ εἶδον ἄγγελον πετώμενον εἰς τὸ μεσοῦραν, ὃς ἦκαν οὖν ἄγγελον πετώμενον εἰς τὸ μεσοῦραν, ὃς ἦκαν οὖν ἄγγελον πετώμενον εἰς τὸ μεσοῦραν, ὃς ἦκαν οὖν ἄγγελον πετώμενον εἰς τὸ μεσοῦραν. 10 Καὶ ἐπιλείπετο, καὶ ἐπιλείπετο, καὶ ἐπιλείπετο, καὶ ἐπιλείπετο. 11 Καὶ ἐπιλείπετο, καὶ ἐπιλείπετο, καὶ ἐπιλείπετο, καὶ ἐπιλείπετο. 12 Καὶ εἶδον τὸ κλείδον τοῦ φρεάτος τοῦ αβυσσοῦ, καὶ ἦκαν οὖν ἄγγελον πετώμενον εἰς τὸ μεσοῦραν, ὃς ἦκαν οὖν ἄγγελον πετώμενον εἰς τὸ μεσοῦραν, ὃς ἦκαν οὖν ἄγγελον πετώμενον εἰς τὸ μεσοῦραν. 13 Καὶ εἶδον τὸ κλείδον τοῦ φρεάτος τοῦ αβυσσοῦ, καὶ ἦκαν οὖν ἄγγελον πετώμενον εἰς τὸ μεσοῦραν, ὃς ἦκαν οὖν ἄγγελον πετώμενον εἰς τὸ μεσοῦραν, ὃς ἦκαν οὖν ἄγγελον πετώμενον εἰς τὸ μεσοῦραν.
εξερχομενου εκ των στοματων αυτων. 19 Διοτι αι εξουσιαι αυτων ειναι εν τω στοματι αυτων, επειδη αι ουραι αυτων ειναι ομοιαι με οφεις, εχουσαι κεφαλας, και με αυτας βλαπτουσι. 20 Και οι λοιποι των ανθρωπων, οιτινες δεν εβανατωθησαν με τας πληγας ταυτας, ουτε μετενοησαν απο των εργων των χειρων αυτων, ωστε να μη προσκυνησοσι τα δαιμονια και τα ειδωλα και τα χρυσα και τα αργυρα και τα ξυλινα και τα ιματια και τα ξυλα, τα οποια ουτε να βλεπουσι δυναται ουτε να ακουωσιν ουτε να περιπατωσι, 21 και δεν μετενοησαν εκ των φωνων αυτων ουτε εκ των φαρμακειων αυτων ουτε εκ των κλοπων αυτων.

Chapter 10
1 Και ειδον αλλον αγγελον ισχυρον καταβαινοντα εκ του ουρανου, ενδεδυμενον νεφελην, και ητο ιρις επι της κεφαλης αυτου, και το προσωπον αυτου ως ο ηλιος, και οι ποδες αυτου ως στυλοι πυρος, 2 και ειχεν εν τη χειρι αυτου βιβλιαριον ανεωγμενον. Και εθεσε τον ποδα αυτου τον δεξιον επι την θαλασσαν, τον δε αριστερον επι την γην, 3 και εκραξε μετα φωνης μεγαλης καθως βρυχαται ο λεων. Και οτε εκραξεν, ελαλησαν αι επτα βρονται τας εαυτων φωνας. 4 Και οτε ελαλησαν αι επτα βρονται τας φωνας εαυτων, εμελλον να γραφω· και ηκουσα φωνην εκ του ουρανου λεγουσαν προς εμε. Σφραγισον εκεινα, τα οποια ελαλησαν αι επτα βρονται, και μη γραψης ταυτα. 5 Και ο αγγελος, τον οποιον ειδον ισταμενον επι της θαλασσης και επι της γης, εσηκωσε την χειρα αυτου εις τον ουρανον 6 και ωμοσεν εις τους αιωνας αιωνων, οστις εκτισε τον ουρανον και τα εν αυτω, και την γην και τα εν αυτη και την θαλασσαν και τα εν αυτη, οτι καιρος δεν θελει εισθαι ετι, 7 αλλ' εν ταις ημεραις της φωνης του εβδομου αγγελου, οταν μελλη να σαλπιση, τοτε θελει τελεσθη το μυστηριον του Θεου, καθως εφανερωσε προς τους εαυτου δουλους του προφητας. 8 Και η φωνη, την οποιαν ηκουσα εκ του ουρανου, παλιν ελαλει μετ' εμου και ελεγεν· Υπαγε, λαβε το βιβλιαριον το ανεωγμενον εν τη χειρι του αγγελου του ισταμενου επι της θαλασσης και επι της γης. 9 Και υπηγα προς τον αγγελον, λεγων προς αυτον, Δος μοι το βιβλιαριον. Και λεγει προς εμε· Λαβε και καταφαγε αυτο, και θελει πικρανει την κοιλιαν σου, πλην εν τω στοματι σου θελει εισθαι γλυκυ ως μελι.
10 Και ελαβον το βιβλιαριον εκ της χειρος του αγγελου και κατεφαγον αυτο· και οτε εφαγον αυτο επικρανθη η κοιλια μου. 11 Και μοι λεγει· Πρεπει παλιν να προφητευσης περι λαων και εθνων και γλωσσων και βασιλεων πολλων.

Chapter 11
1 Και μοι εδοθη καλαμος ομοιος με ραβδον, και ο αγγελος ιστατο λεγων· Σηκωθητι και μετρησον τον ναον του Θεου και το θυσιαστηριον και τους προσκυνουντας εν αυτω. 2 Την αυλην ομως την εξωθεν του ναου αφες εξω και μη μετρησης αυτην, διοτι εκεινη εις τα εθνη, και την πολιν την αγιαν θελουσι πατησει τεσσαρακοντα δυο μηνας. 3 Και θελω δωσει εις τους δυο μαρτυρας μου να...
προφητεύονται χιλιάς διακοσίων ἡμερῶν, ενδεδεδεμένοι σακκοῦς. Ὅπως εἰναι αἱ δύο ἐλαιαὶ καὶ αἱ δύο λυχναί, αἱ ἐστάσεις εἰς τὴν προφητείαν τῶν αὐτῶν, καὶ οἱ εὐθύτηροι τοῦ θεοῦ φιλοτέχνησαν εἰς τὴν προφητείαν τῶν αὐτῶν, ἡμᾶς ἐκ τῶν αὐτῶν, τά νεκραὶ τῶν αὐτῶν. 4Ὅταν ἐκ τοῦ θεοῦ θανάτου ἐλθοῦσαν, διὰ νὰ μὴν ἐκθέθησαν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐπισκόπου τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐκεῖνοι ἐξουσιάζουν αὖ θανάτου. 5Καὶ ταῖς κατοικούσιν ἐν τῇ προφητείᾳ τῶν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι προφήται τὸν ἑνώ τὸν ἐμφοβοῦντος τοὺς ἐναντίον τῆς προφητείας, καὶ ἐξερχόμενοι διὰ τῶν καθαρίσμων τῶν κυρίων, ἐν τῷ θεῷ τῆς γῆς. 6Καὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τεκνίσεως τῆς προφητείας τῶν αὐτῶν, καὶ ἐξουσιάζουν ἐν τῇ προφητείᾳ τῶν αὐτῶν, καὶ ἐδιδόμενοι σάκκους. 7Καὶ οἳ πρὸς τοὺς κατοικοῦσιν μετὰ τὴν κατακαίριαν, τῆς θεοῦ τῆς γῆς, τῶν κατοικοῦσιν ἐν τῇ προφητείᾳ τῶν αὐτῶν, καὶ ἐξερχόμενοι διὰ τῶν καθαρίσμων τῶν κυρίων, τοῦ θεοῦ τῆς γῆς, ἐξουσιάζουν αὖ θανάτου. 8Καὶ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ προφητείᾳ τῶν αὐτῶν, καὶ ἐξερχόμενοι διὰ τῶν καθαρίσμων τῶν κυρίων, τοῦ θεοῦ τῆς γῆς, ἐξουσιάζουν αὖ θανάτου. 9Καὶ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ προφητείᾳ τῶν αὐτῶν, καὶ ἐξερχόμενοι διὰ τῶν καθαρίσμων τῶν κυρίων, τοῦ θεοῦ τῆς γῆς, ἐξουσιάζουν αὖ θανάτου. 10Καὶ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ προφητείᾳ τῶν αὐτῶν, καὶ ἐξερχόμενοι διὰ τῶν καθαρίσμων τῶν κυρίων, τοῦ θεοῦ τῆς γῆς, ἐξουσιάζουν αὖ θανάτου. 11Καὶ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ προφητείᾳ τῶν αὐτῶν, καὶ ἐξερχόμενοι διὰ τῶν καθαρίσμων τῶν κυρίων, τοῦ θεοῦ τῆς γῆς, ἐξουσιάζουν αὖ θανάτου. 12Καὶ οἱ κατοικοῦσιν ἐν τῇ προφητείᾳ τῶν αὐτῶν, καὶ ἐξερχόμενοι διὰ τῶν καθαρίσμων τῶν κυρίων, τοῦ θεοῦ τῆς γῆς, ἐξουσιάζουν αὖ θανάτου. 13Καὶ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ προφητείᾳ τῶν αὐτῶν, καὶ ἐξερχόμενοι διὰ τῶν καθαρίσμων τῶν κυρίων, τοῦ θεοῦ τῆς γῆς, ἐξουσιάζουν αὖ θανάτου. 14Καὶ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ προφητείᾳ τῶν αὐτῶν, καὶ ἐξερχόμενοι διὰ τῶν καθαρίσμων τῶν κυρίων, τοῦ θεοῦ τῆς γῆς, ἐξουσιάζουν αὖ θανάτου.
ιδου, δρακων μεγας κοκκινος, εχων κεφαλας επτα και κερατα δεκα, και επι τας κεφαλας αυτου διαδηματα επτα, και η ουρα αυτου εσυρε το τριτον των αστερων του ουρανου και ερριψεν αυτους εις την γην. Και ο δρακων εσταθη εις αυτους, δια να καταφαγη το τεκνον αυτης, ως η γυνη εφυγεν εις την αμμον της θαλασσης. 4Και εγεννησεν αυτης παιδιν, το οποιον μελλει να ποιμανη παντα τα εθνη εν ραβδω σιδηρα, και το τεκνον αυτης ηρπασθη προς τον Θεον και τον θρονον αυτου. 5Και εγεινε πολεμος εν τω ουρανω, η κατηγορων αυτου ενωπιον του Θεου και της γυναικος της μελλουση να γεννηση, δια να καταφαγη το τεκνον αυτης, ηκουσα φωνην μεγαλην λεγουσαν εν τω ουρανω· Τωρα εγεινεν η σωτηρια και δυναμις και η βασιλεια του Θεου ημων και η εξουσια τον Χριστου αυτου, διοτι κατερριφθη ο κατηγορος των αδελφων ημων, ο κατηγορων αυτου ενωπιον του Θεου ημων ημεραν και νυκτα. 7Και η γυνη εφυγεν εις τον αμμον της θαλασσης, δια να τρεφωσιν αυτην εις τον τοπον ητις εποτιμητηθηθη απο του Θεου, δια να τρεφωσιν αυτην εκει καιρον και καιρους και ημισυ καιρον απο προσωπου του οφεως. 8Και ηγαπησαν αυτους εις τους κατοικουντας την γην και την θαλασσαν, διοτι κατεβη ο διαβολος εις εσας εχων θυμον μεγαν, επειδη γνωριζει οτι ολιγον καιρον εχει.

Chapter 13

1Και εσταθην επι την αμμον της θαλασσης· και ειδον θηριον αναβαινον εκ της θαλασσης, το οποιον ειχε κεφαλας επτα και κερατα δεκα, και επι των κερατων αυτου δεκα διαδηματα και επι τας κεφαλας αυτου ονομα βλασφημιας. 2Και το θηριον, το οποιον ειδον, ο μακρος ο αρχαιος, ο καλουμενος Διαβολος και ο Σατανας, ο κατηγορων αυτου ενωπιον του Θεου, ητει αναφηκας εις την γην, και η γη ερριψεν αυτης εις την γην. Και ο δρακων εσταθη ενωπιον της γυναικος της μελλουση να γεννηση, δια να καταφαγη το τεκνον αυτης, η γυνη εφυγεν εις τον αμμον της θαλασσης. 4Και εγεινε πολεμος εν τω ουρανω· η κατηγορων αυτου ενωπιον του Θεου και της γυναικος της μελλουση να γεννηση, δια να καταφαγη το τεκνον αυτης.
και εδοθη εις αυτο στομα λαλουν μεγαλα και βλαφημιας· και εδοθη εις αυτο εξουσια να καμη πολεμον τεσσαρακοντα δυο μηνας. 6Και ηνοιξε το στομα αυτου εις βλαφημιαν εναντιον του Θεου, να βλαφημηση το ονομα αυτου και την σκηνην αυτου και τους κατοικουντας εν τω ουρανω. 7Και εδοθη εις αυτο να καμη πολεμον με τους αγιους, και να νικηση αυτους, και εδοθη εις αυτο εξουσια επι πασαν φυλην και γλωσσαν και εθνος. 8Και θελουσι προσκυνησει αυτο παντες οι κατοικουντες επι της γης, των οποιων τα ονοματα δεν εγραφησαν εν τω βιβλιω της ζωης του Αρνιου του εσφαγμενου απο καταβολης κοσμου.

9Οστις εχει ωτιον, ας ακουση. 10Οστις φερει εις αιχμαλωσιαν, εις αιχμαλωσιαν υπαγει. Οστις φονευση με μαχαιραν, πρεπει αυτος να φονευθη με μαχαιραν. Εδω ειναι η υπομονη και η πιστις των αγιων.

11Και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης, και ειχε κερατα δυο ομοια με αρνιου, και ελαλει ως δρακων. 12Και ενηργει ολην την εξουσιαν του πρωτου θηριου ενωπιον αυτου. Και εκαμε την γην και τους κατοικουντας εν αυτη να προσκυνησωσι το θηριον το πρωτον, του οποιου εθεραπευθη η θανατηφορος πληγη. 13Και εκαμνε σημεια μεγαλα, ωστε και πυρ εκαμνε να καταβαινη εκ του ουρανου εις την γην ενωπιον των ανθρωπων. 14Και επλανα τους κατοικουντας επι της γης δια τα σημεια, τα οποια εδοθησαν εις αυτο να καμη ενωπιον του θηριου, λεγον προς τους κατοικουντας επι της γης να καμωσιν εικονα εις το θηριον, το οποιον εχει την πληγην της μαχαιρας και εζησε. 15Και εδοθη εις αυτο να δωση πνευμα εις την εικονα του θηριου, ωστε και να λαληση η εικων του θηριου και να καμη, οσοι δεν προσκυνησωσι την εικονα του θηριου, να θανατωθωσι. 16Και εκαμε παντας, τους μικρους και τους μεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους, να λαβωσι χαραγμα επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι των μετωπων αυτων, και να μη δυναται μηδεις να αγοραση η να πωληση, ειμη ο εχων το χαραγμα, η το ονομα του θηριου η τον αριθμον του ονοματος αυτου. 17Εδω ειναι η σοφια· οστις εχει τον νουν, ας λογαριαση τον αριθμον του θηριου, διοτι ειναι αριθμος ανθρωπου· και ο αριθμος αυτου ειναι χξς'.

Chapter 14

1Και ειδον, και ιδου Αρνιον ισταμενον επι το ορος Σιων, και μετ’ αυτου εκατον τεσσαρακοντα τεσσαρες χιλιαδες, εχουσαι το ονομα του Πατρος αυτου γεγραμμενον επι των μετωπων αυτων. 2Και ηκουσα φωνην εκ του ουρανου ως φωνην υδατων πολλων και ως φωνην βροντης μεγαλης· και ηκουσα φωνην κιθαρωδων οιτινες εκιθαριζον με τας κιθαρας αυτων. 3Και εψαλλον ως ωδην νεαν ενωπιον του θρονου και ενωπιον των τεσσαρων ζωων και των πρεσβυτερων· και ουδεις ηδυνατο να μαθη την ωδην, ειμη αι εκατον τεσσαρακοντα τεσσαρες χιλιαδες, οι ηγορασμενοι απο της γης.

4Ουτοι ειναι οι μη μολυνθεντες με γυναικας· διοτι παρθενοι ειναι. Ουτοι ειναι οι ακολουθουντες το Αρνιον οπου αν υπαγη. Ουτοι ηγορασμενοι απο της γης. 5Ουτοι ειναι οι μη μολυνθεντες με γυναικας· διοτι παρθενοι ειναι. Ουτοι ειναι οι ακολουθουντες το Αρνιον οπου αν υπαγη. Ουτοι ηγορασμενοι απο της γης. 6Ουτοι ειναι οι μη μολυνθεντες με γυναικας· διοτι παρθενοι ειναι. Ουτοι ειναι οι ακολουθουντες το Αρνιον οπου αν υπαγη. Ουτοι ηγορασμενοι απο της γης.
καὶ γλώσσαν καὶ λαον, 7 καὶ ελεγε μετα φωνης μεγαλης· Φοβηθητε τον Θεον και δοτε δοξαν εις αυτον, διοτι ηλθεν η ωρα της κρισεως αυτου, και προσκυνησατε τον θυμου τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και τας πηγας των υδατων. 8 Καὶ αλλος αγγελος ηκολουθησε, λεγων· Επεσεν, επεσε Βαβυλων η πολις η μεγαλη, διοτι εκ του οινου του θυμου της πορνειας αυτης εποτισε παντα τα εθνη. 9 Και τριτος αγγελος ηκολουθησεν αυτους, λεγων μετα φωνης μεγαλης· Οστις προσκυνει το θηριον και την εικονα αυτου και λαμβανει χαραγμα επι του μετωπου αυτου η επι της χειρος αυτου, 10 και αυτος θελει πιει εκ του οινου του θυμου του κεκερασμενου ακρατου εν τω ποτηριω της οργης αυτου, και θελει βασανισθη με πυρ και θειον ενωπιον των αγιων αγγελων και ενωπιον του Αρνιου. 11 Και ο καπνος του βασανισμου αυτων αναβαινει εις αιωνας αιωνων, και δεν εχουσιν αναπαυσιν ημεραν και νυκτα οσοι προσκυνουσι το θηριον και οστις λαμβανει το χαραγμα του ονοματος αυτου. 12 Εδω ειναι η υπομονη των αγιων, εδω οι φυλαττοντες τας εντολας του Θεου και την πιστιν του Ιησου. 13 Και ηκουσα φωνην εκ του ουρανου λεγουσαν προς εμε· Γραψον, Μακαριοι οι νεκροι, οιτινες αποθνησκουσιν εν Κυριω απο του νυν. Ναι, λεγει το Πνευμα, δια να αναπαυθωσιν απο των κοπων αυτων και τα εργα αυτων ακολουθουσι με αυτους. 14 Και ειδον, και ιδου, νεφελη λευκη, και επι της νεφελης εκαθητο τις ομοιος με υιον ανθρωπου, εχων επι της κεφαλης αυτου στεφανον χρυσουν και εν τη χειρι αυτου δρεπανον κοπτερον. 15 Και αλλος αγγελος εξηλθεν εκ του ναου, κραζων μετα μεγαλης φωνης προς τον καθημενον επι της νεφελης. Πεμψον το δρεπανον σου και θερισον, διοτι ηλθεν εις την ουρανον επι της γης. 16 Και ο καθημενος επι της νεφελης εβαλε το δρεπανον επι την γην, και εθερισθη η γη.
Κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά σου; διότι εἰσαι μόνος ὁσίος, διότι παντὰ τὰ εθνῆ θελοῦσιν ελθεῖ καὶ προσκυνῆσαι εἰς τὸν ναὸ σου, διότι αἱ κρίσεις σου εφανερώθησαν. 5Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἠδοὺ, ἤνωσεν ὁ ναὸς τῆς σκήνης τοῦ μαρτύρου εἰς τὸν οὐρανὸν, ὡς καὶ ἐξήλθον εἰς τὸν ναὸν αἱ εἰπτὰ αγγέλους, ἐχοντες τὰς εἰπτὰς πληγὰς, ἐνδεδυμένοι λίνα καθαρὰ καὶ λαμπρὰ καὶ περιεξώσμενοι περὶ τὰ στῆθη ζωὰς χρυσὰς. 6Καὶ εἰς εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ τοῦ ναοῦ τοῦ ζωὸντος εἰς τὰς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. 7Καὶ εξερχόμηκεν ὁ ναὸς απὸ τὸν ναὸν καὶ εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ τοῦ ζωὸντος εἰς τὸν ναὸν τὸν καλουμένον Εβραίστι Αρμαγεδδῶν. 8Καὶ οἱ δικαίοι εἰσῆλθον εἰς τὸν ναὸν τὸν καλουμένον Εβραίστι Αρμαγεδδῶν.
μεγαλή απο τον ναο του ουρανού απο τον θρόνο, λεγουσα· Ετελεσθή. 18Και εγείναν φωναί και βρονταί και αστραπαί, και εγείνε τείχισμος μεγας, οποίος δεν εγείνε αφού οι ανθρωποί υπηρζαν επι της γης, τόσον πόλλα μεγαλος τείχισμος. 19Και δήπερα η πόλις η μεγαλή εις τρια μερη, και αι πόλεις των εθνων επεσον. Και Βαβυλών η μεγαλή ήλθε υπερ τον θεον δια της τρομής του θρόνου του θυμου της οργης αυτου. 20Και πασα ης εορε γαι και τα ωρη δεν ευφέσαν. 21Και χαλαζα μεγαλή εως ενος ταλαντου κατεβαινεν εκ του ουρανού επι τον ανθρωπον· και εβλασφημησαν οι ανθρωποι τον Θεον, δια της πληγης της χαλαζης, διοτι η πληγη αυτης ητο μεγαλη σφοδρα.

Chapter 17

1Και ηλθεν εις εκ των επτα αγγελων των εχοντων τας επτα φιαλας, και ελαλησε μετ' εμου, λεγων μοι· Ελθε, θελω σοι δειξει την κρισιν της πορνης της μεγαλης καθημενης επι των υδατων των πολλων, 2μετα της οποιας επορνευσαν οι βασιλεις της γης και εμεθυσθησαν οι κατοικουντες την γην εκ του οινου της πορνειας αυτης. 3Και με εφερεν εν πνευματι εις ερημον. 4Και ειδον γυναικα καθημενην επι θηριον κοκκινον, γεμον ονοματων βλασφημιας, εχον κεφαλας επτα και κερατα δεκα. 5Και η γυνη ητο ενδεδυμενη πορφυραν και κοκκινον και κεχρυσωμενη με χρυσον και λιθους τιμιους και μαργαριτας, εχουσα εν τη χειρι αυτης χρυσουν η ποτηριον γεμον βδελυγματων και ακαθαρσιας της πορνειας αυτης,

6Και ειδον την γυναικα μεθυουσαν εκ του αιματος των αγιων και εκ του αιματος των μαρτυρων του Ιησου. Και ιδων αυτην, εθαυμασα θαυμασμον μεγαν. 7Και μοι ειπεν ο αγγελος. Δια τι έθαυμασας; Εγω θελω σοι ειπει το μυστηριον της γυναικος και του θηριου του βασταζοντος αυτην, το οποιον εχει τας επτα κεφαλας και τα δεκα κερατα. 8Το θηριον, το οποιον ειδες, ειναι και δεν ειναι, και μελλει να αναβη εκ της αβυσσου και να υπαγη εις απωλειαν· και θελουσι θαυμασει οι κατοικουντες επι της γης, των οποιων τα ονοματα δεν ειναι γεγραμμενα εν τω βιβλιω της ζωης απο καταβολης κοσμου, βλεποντες το θηριον, το οποιον ειναι και δεν ειναι, αλλα ειναι. 9Εδω ειναι ο νους ο εχων σοφιαν. Αι επτα κεφαλαι ειναι επτα ορη, οπου η γυνη καθηται επ' αυτων·

10Και ειναι επτα βασιλεις. Οι πεντε επεσαν, και ο εις ειναι, ο άλλος δεν ήλθεν ετι, και οταν ελθη, ολιγον πρεπει να μεινη. 11Και το θηριον, το οποιον ήτο και δεν ειναι, ειναι και αυτος ο ογδοος, και ειναι εκ των επτα, και υπαγει εις απωλειαν. 12Και τα δεκα κερατα, τα οποια ειδες επι το θηριον, ουτοι
θέλουσι μισήσει την πορνήν και θέλουσι καμεί αυτήν ηρήμωμενήν και γυμνήν, και τας σαρκάς αυτής θέλουσι φαγεῖ, και αυτήν θέλουσι κατακαύσει εν πυρί. 17 Διότι ο Θεός εδώκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν νὰ καμῶσι τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ να γεινώσι τῆς αὐτῆς γνώμης καὶ να δώσωσι τὴν βασιλείαν αὐτῶν εἰς τὸ θηρίον, ἐωσού εκτελεσθῶσιν οἱ λογοί του Θεου. 18 Καὶ η γυνη, την οποιαν εἶδες, εἶναι ἡ πολις ἡ μεγαλη, ἡ εχουσα βασιλειαν επι των βασιλεων.

Chapter 18

1 Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα εκ τοῦ οὐρανοῦ, οὕτως εἶχεν εξούσιαν μεγάλην, καὶ η γη ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτῆς, καὶ η γῆ εφωτισθη εκ της δοξης αυτου, και εκραξε δυνατα μετα φωνης μεγαλης, λεγων· Επεσεν, επεσε Βαβυλων η μεγαλη, και εγεινε κατοικητηριον δαιμονων και φυλακη παντος πνευματος ακαθαρτου και φυλακη παντος ορνεου ακαθαρτου και μισητου· 3 διοτι αι αμαρτιαι αυτης εφαναν παντα τα εθνη, και οι βασιλεις της γης επορνευσαν μετ' αυτης και οι εμποροι της γης επορνευσαν μετα αυτης, διοτι αι αμαρτιαι αυτης εφθαναν εως του ουρανου, και ενεθυμηθη ο Θεος τα αδικηματα αυτης. 4 Και ηκουσα αλλην φωνην εκ του ουρανου, λεγουσαν· Εξελθετε εξ αυτης ο λαος μου, δια να μη συγκοινωνησητε εις τας αμαρτιας αυτης, και να μη λαβητε εκ των πληγων αυτης· 5 διοτι αι αμαρτιαι αυτης εφθαναν εως του ουρανου, και ενεθυμηθη ο Θεος τα αδικηματα αυτης. 6 Αποδοτε εις αυτην ως και αυτη απεδωκεν εις εσας, και διπλασιασατε εις αυτην διπλασια κατα τα εργα αυτης· με το ποτηριον, με το οποιον εκερασε, διπλασιον κερασατε εις αυτην· 7 οσον εδοξασεν εαυτην και κατετρυφησε, τοσον βασανισμον και πενθος δοτε εις αυτην. Διοτι λεγει εν τη καρδια αυτης, Καθημαι βασιλισσα και χηρα δεν ειμαι και πενθος δεν θελω ιδει,

15 Οι εμποροι τουτων, οι πλουτησαντες απ' αυτης, θελουσι σταθη απο μακροθεν δια τον φοβον του βασανισμου αυτης, κλαιοντες και πενθουντες, και λεγοντες· Ουαι, ουαι, η πολις η μεγαλη· η ενδεδυμενη βυσσινον και πορφυρον και κοκκινον και κεχρυσωμενη με χρυσον και λιθους τιμιους και μαργαριτας,
και παν το πλήθος το επί των πλοίων και ναυταί και οσοι εμπορευονται δια της θαλάσσης, εστάθησαν από μακροθεν, ἐκείνοι πολιος εστάθη ὁμοία με καὶ τὴν πολιν τὴν μεγάλην; ἐκεῖνοι επὶ τας κεφαλας και εκείνοι κλαιοντες και πενθουντες, λεγοντες· Ο διοτι εκρινεν ο Θεος την κρισιν σας εναντιον αυτης. Και εκείνοι ειπον· Αλληλουια· και εξηλθεν εκ του θρονου φωνη, λεγοντος· Αινειτε τον Θεον ημων, παντες οι δουλοι αυτου και οι φοβουμενοι αυτον και οι μικροι και οι μεγαλοι. Και εκείνοι ειπον· Γραψον, Μακαριοι οι κεκλημενοι εις το δειπνον του γαμου του Αρνιου. Και λεγει προς εμε· Ουτοι ειναι οι αληθινοι λογοι του Θεου.
ονομα γεγραμμενον, το οποιον ουδεις γνωριζει ειμη αυτος, ἓνι και καλειτα το ονομα αυτου' ὁ Λογος του Θεου. Και τα στρατευματα τα εν τω ουρανω ηκολουθουν αυτον εφ' ιππων λευκων, ενδεδυμενοι με αιμα λευκων και καθαρων. Και εκ του στοματος αυτου εξερχεται ρομφαια κοπτερα, δια να κτυπα με αυτην τα εθνη· και αυτος θελει ποιμανει αυτους εν ραβδω σιδηρα· και αυτος πατει τον ληνον του οινου του Θεου του παντοκρατορος· και επι το ιματιον και επι τον μηρον αυτου εχει γεγραμμενον το ονομα, Βασιλευς βασιλεων και Κυριος κυριων.

Και ειδον ενα αγγελον ισταμενον εν τω ηλιω, και εκραξε μετα φωνης μεγαλης, λεγων προς παντα τα ορνεα τα πετωμενα εις το μεσουρανημα· Ελθετε και συναγεσθε εις το δειπνον του μεγαλου Θεου, δια να φαγητε σαρκας βασιλεων και σαρκας χιλιαρχων και σαρκας ισχυρων και σαρκας ιππων και των καθημενων επ' αυτων και σαρκας παντων ελευθερων και δουλων και μικρων και μεγαλων. Και ειδον το θηριον και τους βασιλεις της γης και τα στρατευματα αυτων συνηγμενα, δια να καμωσι πολεμον με τον καθημενου επι του ιππου και με το στρατευμα αυτου. Και ειπασθη το θηριον και μετα τουτου ο ψευδοπροφητης, οστις εκαμε τα σημεια ενωπιον αυτου, με τα οποια επλανησε τους λαβοντας το χαραγμα του θηριου και τους προσκυνουντας την εικονα αυτου· ζωντες ερριφθησαν οι δυο εις την λιμνην του πυρος, την καιομενην με το θειον.

Και οι λοιποι εφονευθησαν με την ρομφαια του καθημενου επι του ιππου, την εξερχομενην εκ του στοματος αυτου· και παντα τα ορνεα εχορτασθησαν εκ των σαρκων αυτων.

Chapter 20

1 Και ειδον αγγελον καταβαινοντα εκ του ουρανου, οστις ειχε το κλειδιον της αβυσσου και αλυσιν μεγαλην εν τη χειρι αυτου.
2 Και επιασε τον δρακοντα, τον οφιν τον αρχαιον, οστις ειναι Διαβολος και Σατανας, και εδεσεν αυτον χιλια ετη, και ερριψεν αυτον εις την αβυσσον και εκλεισεν αυτον και εσφραγισεν επανω αυτου, δια να μη πλανηση τα εθνη πλεον, εωςου πληρωθωσι τα χιλια ετη· και μετα ταυτα πρεπει να λυθη ολιγον καιρον.
3 Και ειδον θρονους, και εκαθησαν επ ' αυτων, και κρισις εδοθη εις αυτους και ειδον τας ψυχας των πεπελεκισμενων δια την μαρτυριαν του Ιησου και δια τον λογον του Θεου, και οιτινες δεν προσεκυνησαν το θηριον ουτε την εικονα αυτου, και δεν ελαβον το χαραγμα επι το μετωπον αυτων και επι την χειρα αυτων και εξηδαν και εβασιλευσαν μετα του Χριστου τα χιλια ετη. Οι δε λοιποι των νεκρων δεν ανεζησαν, εωςου πληρωθωσι τα χιλια ετη. Αυτη ειναι η αναστασις η πρωτη.
4 Μακαριος και αγιος, οστις εχει μερος εις την πρωτην αναστασιν· επι τουτων ο θανατος ο δευτερος δεν εχει εξουσιαν, αλλα θελουσιν εισθαι ιερεις του Θεου και θελουσι βασιλευσει μετ' αυτου χιλια ετη. Και οταν πληρωθωσι τα χιλια ετη, θελει λυθη ο Σατανας εκ της φυλακης αυτου, και θελει εξελθει, δια να πλανηση τα εθνη τα εις τας τεσσαρας γωνιας της γης, τον Γωγ και τον Μαγωγ, δια να συναξη αυτους εις πολεμον, των οποιων ο αριθμος ειναι ως η αμμος της θαλασσης.
καὶ κατέβη πυρ απὸ τοῦ θεοῦ εκ τοῦ ουρανοῦ καὶ κατεφάγεν αυτοὺς. 10 καὶ ὁ διαβόλος ὁ πλανῶν αυτοὺς ερρίθη ἐν τῇ λίμνῃ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ θεοῦ, οὗτοι εἶναι τὸ θηρίον καὶ οἱ δράκοι οἱ κατοικοῦνται τῇ λίμνῃ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ θεοῦ, ὁποῖοι θελοῦσι βασάνιζεσθαι τὸν κόσμον καὶ τὸν θεὸν ἐκ τῆς λίμνης καὶ τῆς φωσίας. 11 Καὶ εἶδον τὸν μεγάλον θρόνον καὶ τὸν καθήμενον εἰς αὐτόν, καὶ εἶδον τοὺς διαμελισμένους και εἰς τὸν κόσμον καὶ τὴν φωσίαν καὶ τῷ θεῷ καὶ τοῖς αὐτοῖς τοῖς δίκαιοι. 12 Καὶ εἶδον τὸν κόσμον καὶ τὸν θεὸν καὶ τὸν μεγάλον θρόνον καὶ τὸν καθήμενον εἰς αὐτόν, καὶ εἶδον τὸν κόσμον καὶ τὴν φωσίαν καὶ τῷ θεῷ καὶ τοῖς αὐτοῖς τοῖς δίκαιοι.
και ο λαλων μετ’ εμου ειχε καλαμον χρυσουν, δια να μετρηση την πολιν και τους πυλωνας αυτης και το τειχος αυτης. 15 Και πολις κειται τετραγωνος, και το μηκος αυτης ειναι τοσουτον οσον και το πλατος. Και εμετρησε την πολιν με τον καλαμον εως δωδεκα χιλιαδας σταδιων· το μηκος και το πλατος και το υψος αυτης ειναι ισα. 16 Και εμετρησε το τειχος αυτης, εκατον τεσσαρακοντα τεσσαρων πηχων, κατα το μετρον του ανθρωπου, χρυσιον καθαρον, ομοια με υαλον καθαρον. 17 Και εμετρησε τον τειχος αυτης, εκατον τεσσαρακοντα τεσσαρων πηχων, κατα το μετρον του ανθρωπου, ηγουν του αγγελου. 18 Και η οικοδομησις του τειχους αυτης ιασπις, και η πολις χρυσιον καθαρον, ομοια με υαλον καθαρον. 19 Και η οικοδομησις του τειχους αυτης ιασπις, και η πολις χρυσιον καθαρον, ομοια με υαλον καθαρον. 20 Και τα θεμελια του τειχους της πολεως ησαν κεκοσμημενα με παντα λιθον πολυτιμον· το πρωτον θεμελιον ιασπις, το δευτερον σαπφειρος, το τριτον χαλκηδων, το τεταρτον σμαραγδος, το πεμπτον σαρδονυξ, το εκτον σαρδιος, το εβδομον χρυσολιθος, το ογδοον βηρυλλος, το εννατον τοπαζιον, το δεκατον χρυσοπρασος, το ενδεκατον υακινθος, το δωδεκατον αμεθυστος.

Chapter 22

1 Και μοι εδειξε καθαρον ποταμον υδατος της ζωης λαμπρον ως κρυσταλλον, εξερχομενον εκ του θρονου του Θεου και του Αρνιου. 2 Εν τω μεσω της πλατειας αυτης και του ποταμου εντευθεν και εντευθεν ητο το δενδρον της ζωης, φερον καρπους δωδεκα, καθ’ εκαστον μηνα καμνον τον καρπον αυτου, και τα φυλλα του δενδρου ειναι εις θεραπειαν των εθνων. 3 Και ουδεν αναθεμα θελει εισθαι πλεον· και ο θρονος του Θεου και του Αρνιου θελει εισθαι εν αυτη, και οι δουλοι αυτου θελουσι λατρευσει αυτον και θελουσιν ιδει το προσωπον αυτου, και το ονομα αυτου θελει εισθαι επι των μετωπων αυτων. 4 Και ειπε προς εμε· Ουτοι οι λογοι ειναι πιστοι και αληθινοι· και Κυριος ο Θεος των αγιων προφητων απεστειλε τον αγγελον αυτου, δια να δειξη εις τους δουλους αυτου τα οσα πρεπει να γεινωσι ταχεως. 5 Ιδου, ερχομαι ταχεως. Μακαριος οστις φυλαττει τους λογους της προφητειας του βιβλιου τουτου. 6 Και εγω ο Ιωαννης ειμαι ο ιδων ταυτα και ακουσας. Και οτε ηκουσα και ειδον, επεσα να προσκυνησω εμπροσθεν των ποδων του αγγελου του δεικνυοντος εις εμε ταυτα. 7 Εγω ο Ιωαννης ειμαι ο ιδων ταυτα και ακουσας. Και οτε ηκουσα και ειδον, επεσα να προσκυνησω εμπροσθεν των ποδων του αγγελου του δεικνυοντος εις εμε ταυτα. 8 Και λεγει προς εμε· προσεχε μη καμης τουτο· διοτι εγω ειμαι συνδουλος σου και των αδελφων
σου των προφητών καὶ των φυλαττόντων τοὺς λόγους του βιβλίου τουτοῦ· τον Θεον προσκυνήσον.

10 Καὶ λέγει πρὸς εμε· Ἔχε ἀφαίρεσιν τοὺς λόγους τῆς προφητείας του βιβλίου τουτοῦ· διότι ο
cαῖρος εἶναι εγγύς. 11 Ὁσις ἀδίκει ὡς ἀδίκηση ετὶ, καὶ οσις εἶναι μεμολυσμένος ὡς μολυνθη οτι, καὶ ο δίκαιος ὡς γεινη ἐτὶ δίκαιος, καὶ ο αγιος ὡς γεινη ἐτὶ αγιος. 12 Καὶ ἰδον, ερχομαι ταχεως, καὶ ο μισθός μου εἶναι μετ’ εμου, διὰ να αποδώσω εἰς εκάστον ὡς θέλει εἰσθαί το εργον αυτου. 13 Ἐγὼ εἶμαι το Α καὶ το Ω, αρχη καὶ τέλος, ο πρῶτος καὶ ο εσχατος. 14 Μακαριοι οι πραττόντες τας εντολας αυτου, διὰ να εχωσιν εξουσιαν επι το δενδρον της ζωης καὶ να εισελθωσι δια των πυλων εις την πολιν. 15 Εξω δε εἶναι οι κυνες καὶ οι μαγοι καὶ οι πορνοι καὶ οι ειδωλολατραι καὶ πας ο αγαπων καὶ πραττων το ψευδο. 16 Ἐγὼ τον Ιησους επεμψα τον αγγελον μου να μαρτυρηση εις εσας ταυτα εις τας εκκλησιας. Εγὼ ειμαι η ριζα και το γενος του Δαβιδ, ο αστηρ ο λαμπρος και ορθρινος. 17 Καὶ το Πνευμα καὶ η νυμφη λεγουσιν· Ελθε. Καὶ οσις ακουει, ας ειπη. Ελθε. Καὶ οσις διψα, ας ελθη, καὶ οσις θελει, ας λαμβανη δωρεαν το υδωρ της ζωης. 18 Διοτι μαρτυρομαι εις παντα ακουοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τουτου· Εαν τις αφαιρεσι να μαρτυρησει εις εσας ταυτα, ο Θεος θελει αφαιρεσι εις τω βιβλιων εν τω βιβλιω τουτω· καὶ εαν τις αφαιρεσι απο των λόγων του βιβλίου της προφητείας ταυτης, ο Θεος θελει αφαιρεσι το μερος αυτου απο του βιβλιου της ζωης καὶ απο της πολεως της αγιας καὶ των γεγραμμενων εν τω βιβλιω τουτω. Κειλει της προφητειας ταυτα· Ναι, ερχομαι ταχεως, ἀμην, ναι, ερχου, Κυριε Ιησου. Η χαρις του Κυριου ειη μετα παντων υμων· αμην.