**ΡΩΜΑΝΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ**

**ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝ ΚΑΝΑ ΓΑΜΟΝ**

**Προοίμιον**

Ο το ύδωρ εις οίνον ως δυνατός μεταποιήσας,

την εξ αμαρτημάτων συνέχουσάν με θλίψιν εις χαράν μεταποίησον

δια της Θεοτόκου, Χριστέ ο Θεός,

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας.

**Οίκοι**

α’ **Τ**ην παρθενίαν τιμήσας θεός γαστέραν ώκησε παρθενικήν,

τεχθείς δε εξ αυτής ασπόρως της αγνείας αυτής τας σφραγίδας ουκ έλυσεν˙

ούτος την εκκλησίαν άμωμον και παρθένον εαυτώ εμνηστεύσατο˙

η μήτηρ ουν Χριστού και παρθένος και νύμφη˙

παρθένος και αυτός η παστάς δε αγία,

ουρανόν γαρ νυμφώνα ειργάσατο˙

καν ουν ετέχθη εκ παρθενικής και παναγίας γαστρός,

ου βδελύττεται όμως τας των γάμων συζυγίας

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας.

β’ **Ό**θεν ο άμοιρος γάμου θνητού, ο μόνος άγιος και φοβερός,

θαλάμω γαμικώ επέστη, ως ο θείος ημάς Ιωάννης εδίδαξεν

ότι ο ανυμφεύτους διαδραμών ωδίνας εν τοις γάμοις ελήλυθεν˙

ο επί χερουβίμ εποχούμενος μόνος,

εν κόλποις του πατρός αχωρίστως υπάρχων

εν εστία φθαρτή ανεκλίνετο˙

συνεστιάθη τοις αμαρτωλοίς ο αμαρτίαν μη γνους,

ίνα δείξη τον γάμον τίμιον τη παρουσία

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας.

γ’ **Έ**νθεν εικότως λαβών αφορμάς ο μέγας έγραψε Παύλος βοών

ως τίμιός εστίν ο γάμος και του γάμου η κοίτη υπάρχει αμίαντος˙

και γαρ δια του γάμου λάμπουσιν αι παρθένοι˙ δια γάμου γαρ τίκτονται˙

η θεοτόκος γαρ και αγία παρθένος,

καν έμεινεν αγνή μετά τόκον παρθένος,

αλλά γάμος αυτή απεκύησεν,

ως και το πλήθος των δια Χριστόν παρθενευσάντων αεί

δια γάμου ετέχθη, ον ηγίασεν εκ μήτρας

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας.

δ’ **Π**ρόκειται νυν και το θαύμα ειπείν, ο πρώτον έπραξεν εν τη Κανά

ο πρώην Αιγυπτίοις δείξας και Εβραίους αυτοίς των θαυμάτων την δύναμιν˙

τότε μεν γαρ εις αίμα η των υδάτων φύσις θαυμαστώς μετεβάλλετο˙

δεκάπληγον οργήν Αιγυπτίοις επήξε,

την θάλασσαν βατήν τοις Εβραίοις παρέσχεν,

ην ως χέρσον σπουδαίως διώδευσαν˙

εν τη ανύδρω ύδωρ χορηγεί από της πέτρας αυτοίς,

εν τοις γάμοις δε άρτι φύσιν πάλιν μεταβάλλει

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας.

ε’ **Ό**τε τοις γάμοις παρήν ο Χριστός, και ευωχείτο ανθρώπων πληθύς,

επέλειψεν αυτοίς ο οίνος, και εις λύπην αυτοίς η χαρά μετεβάλλετο˙

ήχθετο ο νυμφίος, και οι οινοχοούντες εψιθύριζον άπαυστα,

και μία ην αυτοίς τραγωδία πενίας,

και θόρυβος παρήν ου μικρός τω θαλάμω˙

ον και γνούσα Μαρία η πάναγνος

ήλθεν ευθύς και λέγει τω υιώ˙ «Οίνον ουκ έχουσιν,

αλλά δέομαι, τέκνον, δείξον ότι πάντα δύνη

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας».

ς’ **Σ**ε δυσωπούμεν, παρθένε σεμνή˙ εκ ποίων έγνως θαυμάτων αυτού

ως δύναται ο υιός σου σταφυλήν μη τρυγήσας τον οίνον χαρίζεσθαι

ούπω θαυματουργήσας πρώην, ως Ιωάννης ο θεσπέσιος έγραψεν;

Εκδίδαξον ημάς, πώς μη θεασαμένη,

πώς θαύματος αυτού μη λαβούσα την πείραν

προσκαλείσαι αυτόν προς τα θαύματα;

Ου γαρ απλή η αίτησις νυνί εστίν εν τούτω ημίν,

ότι πως τω υιώ σου˙ «Δος αυτοίς», εβόας, «οίνον

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας».

ζ’ **Ρ**ήματα μάθωμεν, α προς ημάς η μήτηρ λέγει του πάντων θεού˙

«Ακούσατε», φησίν, «ώ φίλοι, συνετίσθητε πάντες και γνώτε μυστήρια˙

είδον τον υιόν μου ήδη θαυματουργούντα και προ τούτου του θαύματος˙

ουδέπω ην αυτού μαθητής Ιωάννης˙

ουδέπω γαρ ουκ ην τω Χριστώ μαθητεύσας,

ότε ταύτα εποίει τα θαύματα˙

πρώτην αυτού θαυμάτων απαρχήν ταύτην τεθέαται

εν Κανά γενομένην, ώσπερ οίδεν ο υιός μου

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας.

η’ **Ώ**στε επείπερ εκείνα ουδείς ανθρώπων έχει εις πίστιν σαφώς

ταις βίβλοις μη εγγεγραμμένα, αις αυτού οι αυτόπται της χάριτος έγραψαν,

ταύτα μεν παραλείψω, άψομαι δε μειζόνων, ώνπερ έχω την είδησιν˙

επίσταμαι εγώ ότι άνδρα ουκ έγνων,

και έτεκον υιόν υπέρ φύσιν και λόγον

και ως ήμην παρθένος μεμένηκα˙

τούτου του τόκου μείζον ουν ζητείς θαύμα, ώ άνθρωπε;

Γαβριήλ μοι επέστη λέγων, πώς γεννάται ούτος

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας.

θ’ **Μ**ετά την σύλληψιν είδον εγώ την Ελισάβεθ καλούσαν εμέ

μητέρα θεού προ τόκου, Συμεών δε εμέ μετά τόκον ανύμνησεν˙

Άννα με ανευφήμει, μάγοι δε εκ Περσίδος προς την φάτνην εξέδραμον,

ουράνιος αστήρ προμηνύων τον τόκον˙

εκήρυττον χαράν μετ’ αγγέλων ποιμένες,

και η κτίσις συν τούτοις ηγάλλετο˙

τι των θαυμάτων τούτων εκζητείν μείζον δυνήσομαι;

Και εντεύθεν πιστεύω ότι εστίν ο υιός μου

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας».

ι’ **Ά**λλ’ ο Χριστός την μητέρα ιδών «Παράσχου» λέγουσαν «χάριν εμοί»,

και είπε προς αυτήν ευθέως˙ «Τί εμοί και σοί γύναι; Ουχ ήκει η ώρα μου»˙

τούτον τινές τον λόγον πρόφασιν ασεβείας εαυτοίς κατεσκεύασαν

οι λέγοντες Χριστόν υποκείσθαι ανάγκαις,

οι φάσκοντες αυτόν και ταις ώραις δουλεύειν,

ου νοούντες του λόγου την έννοιαν˙

άλλ’ ενεφράγη στόμα ασεβών των μελετώντων κακά,

επειδή παραχρήμα και το θαύμα διεξήλθεν

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας.

ια’ «**Ν**υν αποκρίθητι, τέκνον», φησίν η πάναγνος μήτηρ του Ιησού,

«ο μέτροις χαλινών τας ώρας πως τας ώρας εκδέχει, υιέ μου και κύριε;

Πώς δε καιρόν προσμένεις συ ο νομοθετήσας τοις καιροίς διαστήματα;

Ο κτίστης ορατών ομού και αοράτων,

ημέρα και νυκτί ο αλύτους βραβεύσας

ως δυνάστης τροπάς ως ηθέλησας,

κύκλοις ευτάκτοις τους ενιαυτούς ευ περιέγραψας,

πώς καιρόν αναμένεις προς το θαύμα ο αιτώ σε,

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας;»

ιβ’ «**Ο**ίδα πριν μάθης, παρθένε σεμνή, ως οίνος έλειψε τούτοις νυνί»,

ο άφραστος και ελεήμων τη πανσέμνω μητρί παρευθύς απεκρίνατο˙

«οίδά σου της καρδίας πάσας τας ενθυμήσεις, ας εν τούτω εκίνησας˙

και γαρ εν εαυτή ελογίσω τοιαύτα˙

¨η χρεία νυν καλεί τον υιόν μου προς θαύμα,

και προφάσει ωρών αναβάλλεται¨˙

μήτηρ αγνή, τον της αναβολής νυν εκδεδάχθητι νουν˙

όταν τούτον γαρ μάθης, δώσω σοι την χάριν πάντως

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας.

ιγ’ **Ύ**ψωσόν σου προς τους λόγους τον νουν και γνώθι, άφθορε, άπερ ερώ˙

ηνίκα γαρ εκ των μη όντων ουρανόν τε και γην και τα πάντα παρήγαγον,

όλα τα παραχθέντα τότε διακοσμήσαι παραχρήμα εξίσχυον˙

άλλ’ εύτακτόν τινά συνεισήγαγον τάξιν˙

συνέστη γαρ εν εξ τα κτισθέντα ημέραις˙

ουκ επείπερ ου δυνατός πέφυκα,

άλλ’ ίν’ αγγέλων βλέπων ο χορός α κατά μέρος ποιώ

εκθειάζεται άδων ύμνον˙ ¨δόξα σοι, δυνάστα,

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας¨.

ιδ’ **Τ**αύτα σαφώς ενωτίζου, σεμνή, ως ηδυνάμην ετέρα οδώ

λυτρώσασθαι τους πεπτωκότας

και μη δούλου πτωχού την μορφήν καταδέξασθαι˙

όμως δε ηνεσχόμην πρώτον μεν συλληφθήναι και τεχθήναι ως άνθρωπος

και γάλακτος λαβείν εκ μαζών σου, παρθένε˙

και πάντα δ’ εν εμοί κατά τάξιν προέβη˙

παρ’ εμοί γαρ ουδέν εστίν άτακτον˙

ούτως και νυν το θαύμα βούλομαι τάξει ευτάκτω ποιείν,

ο ευδόκησα πράττειν προς ανθρώπων σωτηρίαν

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας.

ιε’ **Ά**παντα σύνες α λέγω, σεμνή˙ νυνί γαρ ήθελον πρώτον εγώ

κηρύξαι τοις Ισραηλίταις και διδάξαι αυτούς την ελπίδα της πίστεως,

ίνα προ των θαυμάτων ούτοι εκδιδαχθώσιν, ότι τις με απέστειλε,

και γνώσιν ασφαλώς του πατρός μου την δόξαν

και τούτου την βουλήν, ότι βούλεται πάντως

συν αυτώ με εκ πάντων δοξάζεσθαι˙

α ο γεννήσας γαρ εμέ ποιεί, ταύτα ποιώ και εγώ

ομοούσιος τούτου και του πνεύματος υπάρχων

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας.

ις’ **Π**άντα γαρ ταύτα ει έγνωσαν αυτοί, ηνίκα θαύματα είδον φρικτά,

εγίνωσκον ότι υπάρχω προ αιώνων θεός, καν γεγένημαι άνθρωπος˙

νυν δε παρά την τάξιν προς της διδασκαλίας επεζήτησας θαύματα˙

και δια τούτο σοι μικρόν ανεβαλλόμην

και του θαυματουργείν επεζήτουν την ώραν

δια ταύτην και μόνην την πρόφασιν˙

άλλ’ ότι χρη τιμάσθαι τους γονείς παρά των τέκνων αυτών,

θεραπεύσω σε, μήτερ˙ δύναμι γαρ πάντα πράττειν

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας.

ιζ’ **Ε**ιπέ ουν τάχος τοις εν τη οικία, ίν’ υπουργήσωσι τοις παρ’ εμού,

και έσονται μετά ταύτα εαυτοίς και τοις άλλοις του θαύματος μάρτυρες˙

Πέτρον γαρ υπουργήσαι άλλ’ ουδέ Ιωάννην, ουκ Ανδρέαν νυν βούλομαι

ουκ άλλον ουδένα των εμών αποστόλων˙

ίνα μη γεννηθή δι’ αυτών τοις ανθρώποις

υποψία εντεύθεν φαυλότητος˙

αλλά αυτούς νυν θέλω υπουργείν τους υπηρέτας εμοί,

ίν’ αυτοί μαρτυρούσιν ότι πάντα εξισχύω

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας».

ιη’ **Εί**ξασα τούτοις η μήτηρ Χριστού τοις υπηρέταις του γάμου ευθύς

εφθέγξατο συν προθυμία˙ «Άπερ λέγει υμίν ο υιός μου ποιήσατε»˙

τότε δε εξ υδρίαι, ως η γραφή διδάσκει, εν τω οίκω απέκειντο˙

τοις υπηρέταις ουν ο Χριστός επιτάττει

«Γεμίσατε», λέγων, «ύδατος τας υδρίας»,

και ευθέως το έργον εγένετο.

Τας ουν υδρίας ύδατος ψυχρού πάσας επλήρωσαν,

και ειστήκεσαν γνώναι, τι βουλεύεται προς τούτο

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας.

ιθ’ **Ν**υν τας υδρίας επαινέσω εγώ πως απεδείχθησαν οίνου μεσταί˙

πως αθρόον η των υδάτων μεταχώνευσις ούτως αιφνίδιον γέγονε˙

τότε γαρ ο δεσπότης είπε τοις υπηρέταις φανερώς, καθώς γέγραπται˙

«Αντλήσατε υμείς μη τρυγήσαντες οίνον˙

ποτίσατε λοιπόν τους ανακεκλειμένους,

τας αβρόχους φιάλας αρδεύσατε˙

απολαυέτω πάσα η πληθύς και ο νυμφίος αυτός˙

παραδόξως γαρ πάσιν έδωκα την ευφροσύνην

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας».

κ’ **Ό**τε το ύδωρ εις οίνον Χριστός σαφώς μετέβαλεν ως δυνατός,

ευφράνθη άπαν το πλήθος θαυμασίαν την γεύσιν αυτού ηγησάμενοι˙

άρτι δε εν τω δείπνω τω εν τη εκκλησία απολαύομεν άπαντες˙

εις αίμα γαρ Χριστού μεταβάλλεται οίνος,

και πίνομεν αυτόν ευφροσύνη αγία

τον νυμφίον τον μέγαν δοξάζοντες˙

ο γαρ νυμφίος ο αληθινός ο εκ Μαρίας εστίν,

ο προάναρχος λόγος ο λαβών μορφήν του δούλου,

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας.

κα’ **Ύ**ψιστε, άγιε, πάντων σωτήρ, τον οίνον φύλαξον τον εν ημίν

ανόθευτον ως παντεπόπτης˙ κακοδόξους δε πάντας εντεύθεν απέλασον,

οίτινες ως πανούργοι μίσγουσί σου τον οίνον τον πανάγιον ύδατι˙

το δόγμα γαρ το σον αεί εξυδαρούντες

κατάκριτοί εισί τω πυρί της γεέννης˙

αλλά ρύσαι ημάς, αναμάρτητε,

του οδυρμού της κρίσεως της σης ως ελεήμων θεός

ταις ευχαίς της αγίας θεοτόκου και παρθένου,

ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας.

**ΡΩΜΑΝΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ**

**ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΣΤΗΝ ΚΑΝΑ**

**Προοίμιον**

Εσύ που το νερό κρασί έκαμες, Παντοδύναμε,

την από τ’ αμαρτήματα θλίψη που με ταλαιπωρεί σε χαρά μετάτρεψέ την

με της Θεοτόκου τη μεσιτεία, Εσύ, Χριστέ και Θεέ,

που όλα με σοφία τα έκαμες.

**Οίκοι**

α’ Την παρθενία ο Θεός τίμησε και κατοίκησε σε μήτρα παρθενική

και απ’ αυτή δίχως σπορά γεννήθηκε χωρίς να πειράξει

τη σφραγίδα της αγνότητος αυτής.

Αυτός την Εκκλησία άμωμη και παρθένο την εμνηστεύθηκε.

Η Μητέρα λοιπόν του Χριστού είναι και Κόρη και Νύφη.

Και ο ίδιος είναι παρθένος κι άγιος ο νυφικός θάλαμος,

γιατί τον ουρανό νυμφώνα έκανε.

Λοιπόν αν κι εγεννήθηκε από παρθενική και παναγία κοιλιά,

όμως δεν αποστρέφεται το γάμο

Αυτός που όλα με σοφία τα έκαμε.

β’ Γι’ αυτό κι ο άγευστος γάμου ανθρώπινου, ο μόνος άγιος και φοβερός,

σε σπίτι επήγε που γάμος γινότανε, καθώς μας πληροφόρησεν

ο θείος Ιωάννης,

πως δηλαδή Εκείνος που γεννήθηκε με τις ωδίνες του τοκετού

της Ανύμφευτης Μητέρας Του στους γάμους παραβρέθηκε.

Εκείνος που στα Χερουβείμ μόνος επάνω φέρεται

και στους κόρφους του Πατέρα πάντοτε υπάρχει

σε γήινο τραπέζι παρακάθεται.

Συνέφαγε με τους αμαρτωλούς Αυτός που αμαρτία δεν εγνώρισε,

για να καταστήσει τον γάμο τίμιον με την παρουσία Του,

Εκείνος που όλα με σοφία τα έκαμε.

γ’ Αφορμή έλαβε σίγουρα απ’ αυτό ο μέγας

Παύλος και έγραψε υποστηρίζοντας

πως είναι ο γάμος τιμημένος και του γάμου το κρεββάτι κι εκείνο αμόλυντο.

Γιατί και χάρη στον γάμο λάμπουν οι ενάρετες κόρες,

αφού απ’ το γάμο προήλθαν.

Η Θεοτόκος λοιπόν και Παναγία,

ακόμα κι αν έμεινε αγνή Κόρη μετά τη Γέννα,

ωστόσο γάμος και Αυτήν έφερε στον κόσμο,

καθώς κι όλους εκείνους που για χάρη του Χριστού ισόβια έμειναν παρθένοι

γάμος τους εγέννησε, γάμος που τον αγίασε απ’ την κοιλιά της Μάνας Του

Εκείνος που όλα με σοφία τα έκαμε.

δ’ Για το θαύμα τώρα θα μιλήσω, που ετέλεσε πρώτο στην Κανά

Εκείνος που παλιά στους Αιγυπτίους και στους ίδιους τους Εβραίους

έδειξε τη δύναμη των θαυμάτων.

Και τότε μεν σε αίμα όλα τα νερά με θαύμα μεταβλήθηκαν.

Δεκάπληγη οργή στους Αιγυπτίους έρριξε,

τη θάλασσα βατή για τους Εβραίους έκαμε,

που σαν άλλη στεριά με γρηγοράδα πέρασαν.

Στην έρημο νερό προσφέρει από την πέτρα σε αυτούς,

και τώρα στο γάμο πάλι αλλάζει τη φύση του νερού

Εκείνος που όλα με σοφία τα έκαμε.

ε’ Καθώς στο γάμο ο Χριστός παρευρισκόταν και ευφραινότανε

το πλήθος των ανθρώπων,

τους έλειψε τελείως το κρασί, και άρχισε να γίνεται λύπη η χαρά τους.

Στενοχωριότανε ο γαμπρός κι οι οινοχόοι συνέχεια εμουρμούριζαν

και μίαν είχαν όλοι στενοχώρια, του κρασιού την έλλειψη,

και αναστάτωση μεγάλη γινότανε στο σπίτι.

Κι αυτό το κατάλαβε η Πάναγνη Μαρία

κι αμέσως πλησιάζει και λέει στο Γιο: «Δεν έχουμε κρασί,

και Σε παρακαλώ, Παιδί μου, δείξε τους ότι τα πάντα μπορείς,

Εσύ, που όλα με σοφία τα έκαμες».

ς’ Αγία Κόρη, πολύ Σε παρακαλούμε να μας πεις: από ποια θαύματά Του ξέρεις

πως μπορεί ο Γιος Σου, χωρίς σταφύλι να τρυγήσει, χάρισμα το κρασί το δίνει

ακόμη πριν θαυματουργήσει, καθώς μας λέει ο θείος Ιωάννης;

Διαφώτισέ μας, πώς αφού δεν είδες,

πώς, αφού από θαύμα Του δεν έχεις εμπειρία,

Τον προσκαλείς προς τη θαυματουργία;

Γιατί απλή η τωρινή αίτηση για μας δεν είναι στο ζήτημα αυτό,

δηλαδή το πώς είπες στο Γιό Σου: «Δος τους κρασί,

Εσύ, που όλα με σοφία τα έκαμες».

ζ’ Να καταλάβουμε θέλουμε τα όσα προς εμάς είπεν η Μητέρα

του Παντοκράτορα.

«Ακούστε», λέει, «φίλοι μου, όλοι να φωτισθείτε και τα μυστήρια να μάθετε.

Είδα το Γιο μου ήδη να θαυματουργεί και πριν το θαύμα τούτο.

Δεν ήτανε ακόμα μαθητής Του ο Ιωάννης.

Αφού ακόμα δεν είχε στο Χριστό μαθητέψει,

όταν έκαμε ο Γιός μου αυτά τα θαύματα.

Πρώτη αρχή των θαυμάτων Του αυτήν εδώ αντίκρυσεν ο Ιωάννης

που έγινε στην Κανά, όπως το θέλησεν ο Γιος μου,

που όλα με σοφία τα έκαμε.

η’ Επειδή, όπως ξέρετε, κανένας άνθρωπος εκείνα δεν καλοπιστεύει

που δεν τα γράφουν τα βιβλία, τα οποία γράψαν οι αυτόπτες

της Χάριτος, οι Απόστολοι,

αυτά λοιπόν τα άγραφα θ’ αφήσω και θα καταπιαστώ

με μεγαλύτερα που ακριβώς εγώ γνωρίζω.

Ξέρω εγώ πολύ καλά πως άνδρα δεν εγνώρισα

κι απόκτησα Γιο με τρόπο υπερφυσικό και υπερλογικό

και όπως ήμουνα παρθένος το ίδιο έμεινα και πάλι.

Λοιπόν, άνθρωπε ψάχνεις για μεγαλύτερο θαύμα από τούτη τη Γέννα;

Ο Γαβριήλ ήρθε κοντά μου και μου είπε πως θα γεννηθεί Εκείνος

που όλα με σοφία τα έκαμε.

θ’ Είδα μετά τη σύλληψη εγώ την Ελισάβετ να μ’ αποκαλεί

Μητέρα του Θεού πριν να γεννήσω, κι ο Συμεών μετά τη Γέννα μ’ επαίνεψε.

Η Άννα με εξύψωνε, κι οι Μάγοι απ’ την Περσία προς τη φάτνη έτρεξαν,

Καθώς αστέρι θεϊκό τη Γέννα προμηνούσε.

Τη χαρά διαλαλούσαν οι βοσκοί με τους αγγέλους,

και η πλάσις μαζί τους χαιρότανε.

Τί μεγαλύτερο από τούτα τα θαύματα θα μπορούσα να ζητήσω;

Κι από τούτα πιστεύω πως είναι ο Γιός μου

Εκείνος που όλα με σοφία τα έκαμε».

ι’ Και ο Χριστός σαν άκουσε τη Μητέρα να λέει «Κάνε χάρη σε μένα»,

αμέσως Της απάντησε: «Καλή μου Γυναίκα, δε συμφωνώ μαζί Σου.

Η ώρα μου ακόμα σαν Μεσσίας να φανώ δεν ήρθε».

Μερικοί αυτά τα λόγια αιτία ασέβειας δικής τους τα έκαναν,

αυτοί δηλαδή που λένε πως ο Χριστός στις ανάγκες υποτάσσεται,

αυτοί που ισχυρίζονται πως Τον δεσμεύει ο χρόνος,

χωρίς να καταλαβαίνουν το πραγματικό νόημα αυτού του λόγου.

Μα κλείστηκε των ασεβών το στόμα, που μελετάνε τα κακά,

γιατί χωρίς χρονοτριβή και το θαύμα ετέλεσε

Αυτός που όλα με σοφία τα έκαμε.

ια’ «Δώσε τώρα απόκριση, Παιδί μου», λέει η Παναγία Μητέρα του Ιησού,

«Εσύ που κυβερνάς τις ώρες, πώς τις ώρες ναρθούν περιμένεις,

Γιέ μου και Κύριε;

Πώς καρτερείς την ώρα την κατάλληλη, Εσύ που

οριοθέτησες στις εποχές τα χρονικά διαστήματα;

Ο Δημιουργός του ορατού και του αόρατου κόσμου,

Εσύ που έβαλες στη μέρα και στη νύχτα σταθερές

τροχιές όπως σαν Παντοδύναμος το θέλησες,

Εσύ που με όμορφες εποχές το χρόνο εστόλισες,

πώς περιμένεις κατάλληλη ώρα για να κάνεις το θαύμα που εγώ

σου ζητάω,

Εσύ που όλα με σοφία τα έκαμες;»

ιβ’ «Γνώριζα πριν να μάθεις, Αγία Κόρη, πως τους έλειψε το κρασί»,

ο Ανέκφραστος και Σπλαχνικός στην Πανσέβαστη Μητέρα

παρευθύς αποκρίθηκε.

«Ξέρω της καρδιάς Σου την κάθε σκέψη, που έκαμες γι’ αυτό το ζήτημα.

Αφού δηλαδή μέσα Σου τέτοια σκέφτηκες:

¨ Η ανάγκη καλεί τώρα το Γιο μου θαύμα να κάνει,

κι Εκείνος τ’ αναβάλλει με την πρόφαση πως δεν ήρθε η ώρα Του ακόμη¨.

Αγνή Μητέρα, της αναβολής το νόημα τώρα μάθε το.

Όταν σίγουρα το μάθεις, θα σου κάνω οπωσδήποτε το χατήρι,

Εγώ που όλα με σοφία τα έκανα.

ιγ’ Εμβάθυνε στα λόγια μου και κατάλαβε, Άφθορη, όσα θα πω.

όταν δηλαδή απ’ το μηδέν τον ουρανό και τη γη και τα πάντα

έφερα στην ύπαρξη,

όλα τα δημιουργήματα τότε να διακοσμήσω αμέσως το μπορούσα,

μα κάποιον τακτικό επινόησα ρυθμό.

Δηλαδή δημιουργήθηκαν τα πάντα μέσα σε έξι μέρες.

Όχι ακριβώς γιατί αδυνατούσα να το κάνω,

αλλά για να βλέπουν οι άγγελοι τα όσα σταδιακά δημιουργώ

και να δοξολογούνε λέγοντας: ¨Δόξα σε Σένα Παντοδύναμε,

που όλα με σοφία τα έκαμες¨.

ιδ’ Δώσε σημασία σε τούτο, Σεμνή, ότι δηλαδή μπορούσα μ’ άλλον τρόπο

να λευτερώσω αυτούς που έπεσαν

και να μην καταδεχτώ να πάρω μορφή ανθρώπου φτωχού.

Μα όμως επροτίμησα πρώτα να συλληφθώ και να γεννηθώ σαν άνθρωπος

και γάλα να θηλάσω απ’ τους μαστούς Σου, Κόρη.

Κι όλα σε μένα έγιναν με τάξη.

Αφού σε μένα τίποτα δεν είναι δίχως τάξη.

Έτσι και τώρα θέλω το θαύμα όμορφα στην ώρα του να κάνω,

το θαύμα που αποφάσισα να πράξω για των ανθρώπων τη σωτηρία,

Εγώ που όλα με σοφία τα έκαμα.

ιε’ Όλα θέλω, Σεμνή, όλα λέω να κατανοήσεις. Δηλαδή τώρα ήθελα πρώτα εγώ

να κηρύξω στους Ισραηλίτες και να τους διδάξω την ελπίδα της πίστεως.

Για να μάθουνε καλά πριν απ’ τα θαύματα αυτοί,

το Ποιός με έστειλε στον κόσμο,

και να γνωρίσουνε στ’ αλήθεια του Πατέρα μου τη δόξα

και την απόφασή Του, γιατί θέλει οπωσδήποτε

μαζί μ’ Εκείνον κι Εγώ απ’ όλους να δοξάζομαι.

Γιατί αυτά που κάνει ο Πατέρας μου, αυτά κι Εγώ τα κάνω,

αφού έχω μ’ Εκείνον την ίδια ουσία καθώς και με το Άγιο Πνεύμα,

Εγώ που όλα με σοφία τα έκαμα.

ις’ Αν αυτοί πραγματικά όλα τούτα τα είχαν καταλάβει,

όταν είδαν θαύματα μεγάλα,

θα ήξεραν πως είμαι Θεός προαιώνιος, ακόμα κι αν έγινα άνθρωπος.

Και τώρα παράκαιρα, προτού να τους διδάξω, θαύματα παρακάλεσες να κάνω.

Γι’ αυτό και Σου έκανα μικρή αναβολή

και για να θαυματουργήσω γύρευα την ώρα την κατάλληλη

γι’ αυτή κα μόνη την αιτία˙

επειδή όμως πρέπει τιμή νάχουν οι γονείς απ’ τα παιδιά τους,

θα σ’ ακούσω, Μητέρα αφού έχω τη δύναμη τα πάντα να κάνω

Εγώ που όλα με σοφία τα έκαμα.

ιζ’ Παράγγειλε γρήγορα στους σπιτικούς

να με υπηρετήσουν σ’ αυτά που θα κάνω,

και θα γίνουνε ύστερα του θαύματος μάρτυρες στον εαυτό τους

και στους άλλους.

Και σίγουρα δεν θέλω τώρα υπηρεσία από τον Πέτρο κι απ’ τον Ιωάννη

ούτε κι από τον Ανδρέα

ούτε κι απ’ άλλον κανένα από τους αποστόλους μου,

για να μη γεννηθεί στους ανθρώπους εξ αιτίας τους

υποψία απάτης απ’ αυτό.

Μα θέλω τώρα να με βοηθήσουν οι υπηρέτες οι ίδιοι,

για να διαλαλούν εκείνοι ότι τα πάντα μπορώ

Εγώ που όλα με σοφία τα έκαμα».

ιη’ Συμφώνησε μ’ αυτά η Μητέρα του Χριστού

κι αμέσως στους υπηρέτες του γάμου

ολοπρόθυμα είπε: «Να πράξετε όσα ο Γιος μου σας λέει».

Και τότε έξι στάμνες πέτρινες, καθώς διδάσκει η Γραφή, ήσαν στο σπίτι.

Στους υπηρέτες λοιπόν ο Χριστός δίνει πρόσταγμα

και λέει: «Γεμίστε τις στάμνες με νερό».

Κι αμέσως το έκαναν.

Τις στάμνες όλες το λοιπόν με δροσερό εγέμισαν νερό,

και περίμεναν να δούνε τι σκοπεύει με τούτο να πράξει

Εκείνος που όλα με σοφία τα έκαμε.

ιθ’ Τώρα εγώ τις στάμνες θα παινέψω για το πώς γέμισαν κρασί˙

πως χωρίς αργοπορία το νερό άλλαξε έτσι ξαφνικά.

Πραγματικά τότε ο Κύριος στους υπηρέτες είπε φανερά,

καθώς το λέει η Γραφή:

«Βγάλτε εσείς κρασί, που δεν τρυγήσατε σταφύλια.

Ποτίστε στο εξής τους τραπεζωμένους,

γεμίστε τ’ αδειανά ποτήρια.

Ας το χαρεί όλο το πλήθος κι ο ίδιος ο γαμπρός ακόμα.

Αφού με θαύμα σ’ ολουνούς έδωκα τη χαρά

Εγώ που όλα με σοφία τα έκαμα».

κ’ Όταν το νερό σε κρασί ο Χριστός αληθινά ως Παντοδύναμος μετέτρεψε,

ευφράνθηκ’ όλος ο λαός, γιατί το βρήκε θαυμασιώτατο.

Και τώρα εμείς στη Θεία Λειτουργία της Εκκλησίας όλοι το απολαμβάνουμε.

Γιατί σε Αίμα του Χριστού το κρασί μεταβάλλεται,

και Το μεταλαμβάνουμε με άγια χαρά

τον Μεγάλο μας δοξάζοντας Νυμφίο.

Αφού ο νυμφίος ο αληθινός είναι Αυτός που γέννησε η Μαρία,

ο προάναρχος Λόγος, που έγινε άνθρωπος,

Εκείνος που όλα με σοφία τα έκαμε.

κα’ Ύψιστε, Άγιε, Σωτήρα όλων, φύλαξε την πίστη μας

ανόθευτη, Συ που όλα τα βλέπεις. Και όλους τους κακόδοξους

απομάκρυνε απ’ εδώ,

επειδή είναι παμπόνηροι και νερώνουν το πανάγιο Κρασί Σου.

Δηλαδή τη δική Σου άγια πίστη πάντοτε νοθεύουν,

και είναι άξιοι καταδίκης στη φωτιά της κολάσεως.

Εμάς όμως να γλυτώσεις, Αναμάρτητε,

από τον οδυρμό της κόλασής Σου, ως Θεός ελεήμων που είσαι

με τις προσευχές της Αγίας Θεοτόκου και Παρθένου,

Εσύ που όλα με σοφία τα έκαμες.

**Λήξις 24 Σεπτεμβρίου 1986, Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης Μεγαλ. Ρωμανέ μου μνήσθητι…**

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.