Α Ν Α Ζ Η Τ Ω Ν Τ Α Σ . . .

Εισαγωγικά

Ο σύγχρονος άνθρωπος για το σήμερα, μα πιο πολύ για το αύριο, αισθάνεται

 α. μια έντονη έγνοια

 β. ένα δυσβάστακτο φορτίο.

Αισθάνεται να πέφτει

 α. στο άγχος

 β. την ανησυχία

 γ. την αγωνία.

Τι θα γίνει λοιπόν αύριο;

 α. Kοσμοχαλασιά;

 β. Kατακλυσμός;

 γ. Aνασυγκρότηση;

Αισθάνεται να βαδίζει

 α. στα τυφλά

 β. σ’ ένα τεντωμένο σχοινί

 γ. σ’ ένα δρόμο χωρίς επιστροφή

 δ. σ’ ένα δρόμο που δεν ξέρει που οδηγεί.

Αναμένει ίσως σε λανθασμένους τόπους, αλλά, πάντως, μ’ ένταση την ευτυχία.

Ίσως την αναμένει σε

 α. λασπόνερα

 β. τόπους που δεν υπάρχει

 γ. σημεία – παγίδες

 δ. τόπους όπου τ’ ανταλλάγματα είναι τεράστια

 ε. μόνο μια στιγμή ίσως τη βρει

 στ. μόνο απομιμήσεις προσφέρουν

 ζ. μόνο κίβδηλα νομίσματα κυκλοφορούν.

Να το καταλάβουμε.

Ο άνθρωπος για

 α. την ευτυχία του και

 β. τη σωτηρία του

χρειάζεται

 α. ηρεμία και

 β. ειρήνη

και μάλιστα

 α. σώματος

 β. ψυχής.

Υπάρχει καμιά ελπίδα να καλυτερέψει ο κόσμος τώρα με τη νέα χιλιετία; Πώς θα προσαράξει το σκάφος μας σε

 α. απάγγιο και

 β. ευλίμενο τόπο;

Τα ερωτήματα είναι καίρια. Και έχουμε ευθύνη. Για μας και για τους άλλους. Και θα δώσουμε λόγο.

Κάποιος γέροντας είπε, πως στους μη Ορθόδοξους πρέπει να δημιουργούμε την καλήν ανησυχία για την κατάστασή τους. Και πρόσθεσε:

 «Και πρέπει να προσέχουμε, γιατί ο Θεός θα μας ζητήσει απολογία».

 + ο π. Γ.