ΑΘΩΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗ

Εκδίκηση.Οργή.Μίσος.Πόνος.Γίνεται ένας άνθρωπος να νιώθει τόσα πολλά συναισθήματα ταυτόχρονα; Γίνεται ένας άνθρωπος να απαρνιέται το ίδιο του το αίμα, την ίδια του την οικογένεια; Δεν ξέρω, μόνο αυτό ξέρω ποια.Δεν ξέρω πώς το μαχαίρι στο χέρι μου βρέθηκε εκεί,δεν ξέρω πως περπατώ χωρίς καν να προσέχω που πάω.Δεν ξέρω πώς θα μπορέσω να κάνω κάτι που σίγουρα θα μετανιώσω.Το μόνο που ξέρω είναι ότι τίποτα δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή παρά μόνο η εκδίκηση.Γιατί ένας πόλεμος μπορεί να σου πάρει όλα όσα αγαπάς.Ένας εμφύλιος όμως μπορεί να σου καταστρέψει την ψυχή σου.Και είμαι σίγουρη πως η δικιά μου έχει κομματιαστεί απ’ όταν εκείνος πέθανε, απ’ όταν εκείνος σκοτώθηκε με το αίμα του στα χέρια της δικής μου οικογένειας.

*~ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 427 π.Χ. ~*

Όταν ήμουν μικρή,θυμάμαι πόσο πολύ μου άρεσε να έρχομαι με τη μητέρα μου τα πρωινά στη θάλασσα.Ήθελε να ταξιδέψει για να μπορέσει να δει όλες τις θάλασσες του κόσμου. Αλλά πότε δεν έπαψε να αγαπά τη δική μας θάλασσα, την Κερκυραϊκή. Μου ‘χε πει μια φορά “*´Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανακαλύψει νέες θάλασσες αν δεν έχει το θάρρος να απομακρυνθεί από την ακτή”,* λόγια που αντηχούν ακόμα στα αυτιά μου, με τη φωνή της ζωντανή, γλυκιά, ήρεμη και συμβουλευτική.Ήταν η τελευταία μας συζήτηση σαν μάνα και κόρη, η τελευταία μητρική συμβουλή της καθώς εκείνο το βράδυ δολοφονήθηκε. Δεν έμαθα ποτέ το ποιός,το γιατί, ο πατέρας μου δεν ήθελε να με στεναχωρήσει αλλά εγώ έβλεπα ότι η δική του στεναχώρια άρχιζε να τον καταβάλλει, να τον αλλάζει.Δεν έδωσα όμως σημασία γιατί θρηνούσε.Σήμερα,δεκαπέντε χρόνια μετά,είμαι στο ίδιο σημείο, στα βράχια που τα δέρνει το κύμα.

Μόνο που τώρα δεν με συντροφεύει η μητέρα μου αλλά η παρουσία του αγαπημένου μου.Όσο απαγορευμένος κι αν είναι ο έρωτας μου με τον Φοίβο, ποτέ δεν απαρνηθήκαμε τα συναισθήματα που νιώθει ο ένας για τον άλλον.Είναι το καταφύγιο μου, ο μόνος που με καταλαβαίνει ωστόσο πρέπει να κρατήσουμε τη σχέση μας κρυφή καθώς οι συγκυρίες δεν μας επιτρέπουν το αντίθετο.Είναι δημοκρατικός ,και μάλιστα από την καρδιά της δημοκρατίας την Αθήνα, ενώ εγώ κατάγομαι από την πιο πλούσια ολιγαρχική οικογένεια της Κέρκυρας.

Φοίβος: Ιοκάστη, μου υποσχέθηκες ότι δεν θα ξανασκεφτείς για αυτό το θέμα.

Ιοκάστη: Πού το ξέρεις ότι σκεφτόμουν αυτό;

Φ: Σε ξέρω καλά.Αγναντεύεις τη θάλασσα, χαμμένη στις σκέψεις σου ενώ είμαστε μαζί.Ανυηχείς για μας, τι θα συμβεί αν μας ανακαλύψουν.

Ι: Σήμερα είναι η συνέλευση όλων των Κερκυραίων.Δημοκρατικοί και ολιγαρχικοί θα είναι μαζί.Ο πατέρας μου θα είναι εκεί και όχι μόνο.Φοβάμαι.

Φ: Δεν χρειάζεται.Ότι και να γίνει θα το αντιμετωπίσουμε μαζί.Είμαστε μαζί τώρα και για πάντα.

Ι: Το ξέρω απλά θέλω πολύ να είμαστε ελεύθεροι, χωρίς να κρυβόμαστε.Τέλος πάντων η ώρα έχει περάσει πρέπει να γυρίσω πίσω.

Φ: Ναι, ναι.Πήγαινε θα τα πούμε αύριο.

Του χαμογελάω για μια στιγμή,όταν είμαστε μαζί δεν υπάρχει κανένας και τίποτα άλλο.Αλλά επιστρέφοντας στην πραγματικότητα άρχισα να τρέχω.

Το σπίτι μας είναι πολύ κοντά στην παραλία οπότε μπορώ εύκολα να ξεγλιστράω τόσο από τον πατέρα μου όσο και από τις υπηρέτριες μου τα χαράματα είτε για να συναντήσω το Φοίβο είτε για να σκεφτώ.Αλλά τώρα είναι ώρα να γυρίσω σπίτι γιατί θα αρχίσουν να με ψάχνουν.Έφτασα στην πίσω αυλή χωρίς να με δει κανένας.Μπήκα από την πόρτα της αποθήκης και ανέβηκα στο δωμάτιο μου,όταν άκουσα τον πατέρα να με φωνάζει.

Άκαστος: Ιοκάστηηη!!!

Ι:Ναιιι,πατέρα.

Ά:Έλα γρήγορα στην τραπεζαρία θέλω να σου μιλήσω.

Αμέσως κατάλαβα ότι πρόκειται να μου μιλήσει για πολιτική και δεν ενθουσιάστηκα καθόλου.Δεν είμαι άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται για πολιτικά ζητήματα ειδικά τώρα που το νησί μας είναι διχασμένο καθώς ο λαός χωρίζεται σε ολιγαρχικούς και δημοκρατικούς.Ο πατέρας μου είναι ολιγαρχικός, ένας από τους πιο πλούσιους της περιοχής μας, όπως και όλος ο κοινωνικός μου περίγυρος.Δεν μου επιτρέπεται να μιλάω με κάποιον εκτός των ολιγαρχικών αλλά εγώ δεν συμμερίζομαι τις δικές τους απόψεις .

Έτσι όπως ήμουν βυθισμένη στις σκέψεις μου δεν παρατήρησα την Νεφέλη,υπηρέτρια μου αλλά και ότι πιο κοντινή σε φίλη έχω.Έπεσα πάνω της και σωριαστήκαμε και οι δύο στο διάδρομο των δωματίων.

Νεφέλη:Κυρία,χίλια συγγνώμη!Πού ήσασταν;Πήγα το πρωί στο δωμάτιο σας και δεν σας βρήκα.Ανυσήχησα.

Ι:Ήμουν με τη Φαίδρα,Νεφέλη.

Ν:Μα η παραμάνα σας ήρθε σε μένα διότι σας έψαχνε.Ήθελε να σας ειδοποιήσει για τον πατέρα σας.

Ι:Ω έλα τώρα Νεφέλη ξέρεις που ήμουν.Και τι εννοείς να με ειδοποιήσει για τον πατέρα μου;

Ν:Απλά να σας ενημερώσει πως σήμερα είναι η συνέλευση της Εκκλησίας του Δήμου και θα λείπει όλο το πρωί ίσως και το μεσημέρι.

Ι:Εντάξει,εντάξει. Τώρα πρέπει να πάω κάτω γιατί με φώναξε ο πατέρας μου.Όπως είπες σήμερα είναι η συνέλευση και δεν θέλω να κάνει καμιά τρέλα.

Έφυγα και κατέβηκα τις σκάλες για να βρω τον πατέρα μου.Σε κάθε συνέλευση καταστρώνει ένα σχέδιο για να κάνει το έργο των δημοκρατικών ακόμα πιο δύσκολο, και παίρνει ανόητες αποφάσεις.Σαν να μην φτάνει μόνο αυτό, παρασύρει και τον Αναξίμανδρο μέσα στην δική του παράνοια.Τον ξέρω από παιδί και επηρεάζεται τόσο εύκολα σε τέτοια θέματα χωρίς να το καταλαβαίνει.Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να ηρεμήσω λίγο τον πατέρα μου.

Άκαστος: Ιοκάστη τι σου πήρε τόσο πολύ;

Ι: Ετοιμάζομαι πατέρα, η Φαίδρα μου είπε για την συνέλευση.

Ά: Μην μου το θυμίζεις, όσο σκέφτομαι ότι θα δω τα πρόσωπα αυτών των γελοίων που ντροπιάζουν τον τόπο μας.

Ι: Πατέρα ηρέμησε!Δεν χρειάζεται να τους συμπαθείς απλώς να έχετε μια ήρεμη και πολιτισμένη συζήτηση για το καλό του τόπου μας.

´Α: Για το καλό του τόπου μας; Αυτοί μια χαρά είναι εδώ και έχουν τους φίλους τους,τους Αθηναίους να πηγαινοέρχονται όποτε θέλουν στην Κέρκυρα! Να έχουμε τους εχθρούς μας στο νησί μας! Ανάμεσά μας! Που ακούστηκε;

Ι: Μα εμείς έχουμε τους Κορίνθιους και τους Λακαιδεμώνιους που θα μας βοηθήσουν άμα γίνει κάτι.Αλλά και πάλι πρέπει να έχουμε τους εχθρούς μας πιο κοντά κι από τους φίλους μας.Να τους παρακολουθούμε.Να ξέρουμε τα σχέδια τους και τις κινήσεις τους.

(ο μόνος τρόπος να ηρεμήσω τον πατέρα μου είναι μιλήσω στην δική του γλώσσα, να πω κάτι για τους εχθρούς μας που θα ωφελήσει τόσο το νησί μας όσο και εκείνον.)

Π: Ναι, ναι έχεις δίκιο αλλά ξέρω ότι εκείνοι ευθύνονται για ότι συνέβη στην μητέρα σου.

Ι: Δεν είναι σίγουρο, αλλά ακόμα και έτσι, εσύ σήμερα δεν χρειάζεται να δείξεις την δυσαρέσκειά σου μπροστά τους, πρέπει να είσαι συγκρατημένος, ψύχραιμος, εσύ είσαι ένας από τους πιο ισχυρούς αρχηγούς του νησιού, δράσε ανάλογα.

Π: Ναι ξέρω, ελπίζω να μην μιλάς σε άλλους για πολιτική γιατί ξέρεις ότι δεν έχεις το δικαίωμα.Μεταξύ μας όλα αυτά.Α,μπορεί να περάσει μετά ο Αναξίμανδρος.Φεύγω τώρα.

Ο Αναξίμανδρος είναι παιδικός μου φίλος απλά είναι λίγο φανατικός όπως ο πατέρας μου.Αλλά ευτυχώς πήγε καλά η συζήτηση, ήταν πιο ήρεμος από άλλες φορές.Είναι η μόνη επαφή που έχω με την πολιτική του νησιού.Λαχταρώ τόσο πολύ να παραβρεθώ σε μία συνέλευση με τον λαό αλλά ξέρω ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί.Έτσι προσπαθώ να περάσω τις ιδέες μου μέσω του πατέρα μου, όχι με μεγάλη επιτυχία βέβαια. Τα λόγια της μητέρας μου με οδηγούν στο να αναζητώ πάντα την αλήθεια των γεγονότων και αυτό έκανα και αυτό θα κάνω.Αυτή είμαι.Αλλά πέρα από τις φιλοδοξίες μου και τα όνειρα μου πρέπει να επιστρέψω στην πραγματικότητα και να αναθέσω στην Νεφέλη εργασίες.Αυτή είναι η δουλειά μου σαν νοικοκυρά του σπιτιού, και στις άλλες υπηρέτριες.

*~ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ~*

Ξεκίνησα για την Εκκλησία του Δήμου.Περίμενα καιρό αυτή την μέρα όχι ότι με ευχαριστεί να βλέπω τα άθλια πρόσωπα των δημοκρατικών,αλλά έχω τα σχέδιά μου.Μα ποιοι νομίζουν ότι είναι; Επειδή ανακάλυψαν ένα πολίτευμα εκεί στην Αθήνα νομίζουν ότι έχουν κάποια δύναμη; Θα τους δείξω εγώ ποιος έχει την δύναμη.Είχα αφήσει τον παραλιακό δρόμο όταν άρχισα να βλέπω το λιμάνι.Είχε ανεξήγητα πολύ κόσμο.

[εκείνη την ώρα πετάγεται μία γνωστή φιγούρα μπροστά μου]

-Άκαστε, φίλε μου! Καλημέρα

(φυσικά και ήταν ο πατέρας του Αναξίμανδρου, ο άνθρωπος είναι τρελός αλλά επινοητικός –ευτυχώς-)

- Καλημέρα και σε σένα φίλε μου. Αν και ξέρεις ότι με ενοχλεί αυτό το είδος χαιρετισμού.

- Μα πάντα τόσο σοβαρός.Αλλά όχι δεν σου κρατάω κακία έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να κάνουμε σήμερα!

-Ναι όντως. Αλλά τι γίνεται στο λιμάνι; Η ώρα είναι σχεδόν 12 όλοι έπρεπε να είναι στην αγορά ως συνήθως.

-Έχουμε μία απρόσμενη εξέλιξη, το πρωί!

-Πόσο απρόσμενη;

- Ας πούμε ότι με την αυγή έφτασαν ένα Αθηναϊκό και ένα Κορινθιακό πλοίο με πρέσβεις. Στην εκκλησία θα είναι και αυτοί και θα μας βάλουν να ψηφίσουμε για το τι στάση θα κρατήσουμε απέναντι τους.

-Ε, φυσικά μη χάσουν οι Αθηναίοι..

-Χαχαχαχαχα Άκαστε πόσο αστείος!

-Συγκεντρώσου!!!Θα μας χαλάσουν τα σχέδια.

-Μα μην ανησυχείς. Ίσως τελικά να μας ωφελήσουν κιόλας.

-Για λέγε.

-Λοιπόν, πάμε προς την εκκλησία και θα σου πω. Έτσι κι αλλιώς από ότι βλέπω φεύγουν από το λιμάνι.

- Ναι έχεις δίκιο.

Καθώς κοντοφτάναμε στην Εκκλησία του Δήμου διέκρινα τον Πειθία, τον αρχηγό των Δημοκρατικών ή καλύτερα εθελοπρόξενος. Ήρθε λέει να εκπροσωπίσει τους Αθηναίους εθελοντικά. Εγώ λέω να πάει από κει που ήρθε, που θα γίνει σύντομα έτσι κι αλλιώς. Έχουν φοβηθεί τόσο πολύ τους αιχμαλώτους από την Κόρινθο που έστειλαν ολόκληρη πρεσβεία. Τι γελοίοι. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί τελικά έκαναν δουλειά. Έχουμε περισσότερους υποστηριχτές από τότε που έβαλαν λόγια στον λαό. Τώρα που το πλήθος ησυχάζει στο κέντρο στέκονται οι πρέσβεις των Αθηναίων καθώς αρχίζουν να μιλάνε.

<<Σύμμαχε λαέ της Κέρκυρας, ήρθαμε εδώ στο όμορφο νησί σας με καθαρά φιλικές προθέσεις. Όπως γνωρίζετε είμαστε αμυντικοί σύμμαχοι χρόνια τώρα κι αν τότε απορρίψαμε το αίτημά σας για προσχώρηση στην Αθηναϊκή συμμαχία ήταν γιατί σεβαστήκαμε τις σπουδές με τους Λακεδαιμόνιους. Ωστόσο κάτω από τις ισχύουσες πολιτικές εξελίξεις θα θέλαμε να αναθεωρήσουμε την στάση σας και να σας προτείνουμε να συνάψουμε συμμαχία καθώς οι συνθήκες το επιτρέπουν. Θα μπορούμε να σας βοηθάμε σε ό,τι θέμα προκύψει και θεωρούμε την απόφασή σας πολύ σημαντική. Αν πάλι απορρίψετε το αίτημα μας θα σεβαστούμε και πάλι την επιλογή σας. Ευχαριστούμε.>>

Άρχισε ένα μουρμουρητό αλλά διακόπηκε μόλις ανέβηκαν οι Σπαρτιάτες. Τόση ώρα που κάνουν με τα γλυκόλογα θα αργήσει να εφαρμοστεί το σχέδιο. Ελπίζω να μην πάει κάτι στραβά.

<< Λοιπόν, Κερκυραίοι εμείς είμαστε αναμφισβήτητα σύμμαχοι και φίλοι οπότε δεν χρειάζεται να μακρηγορούμε. Ώρα για ψηφοφορία.>>

Κήρυκας: Ποιοι ψηφίζουν να συμμαχήσουμε με Αθηναίους;

Ο μισός λαός σήκωσε το χέρι του, μα τον Δία, πόσο ανώφελο.

Κήρυκας: Ποιοι ψηφίζουν να συμμαχήσουμε με Σπαρτιάτες;

Το ίδιο πάλι, κανένα προβάδισμα από καμία πλευρά. Μετά από ώρα άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για να μπορέσουν να βρουν μία ουδέτερη λύση σηκώθηκε ο Πειθίας να μιλήσει. Νομίζει ότι έχει κότσια; Που να ΄ξερε.

<< Πολίτες της Κέρκυρας, εσείς αποφασίσατε σήμερα για το μέλλον αυτού εδώ του τόπου. Η συμμαχία με τους Αθηναίους θα διατηρηθεί αλλά ταυτόχρονα και η φιλική σχέση που υπάρχει με τους Πελοποννήσιους. Δεν χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις. Είναι το καλύτερο για τον τόπο τούτο. Αύριο θα είναι μία καινούρια μέρα και μία καινούρια αρχή! Λύεται η συνεδρίαση.>>

Θα ΄θελες.’Ωρα για δράση. Όπως είχε σχεδιαστεί οι πρώην αιχμάλωτοι ,πλέον φίλοι των Κερκυραίων στάθηκαν στο κέντρο. Το πεδίο ήταν ελεύθερο, οι πρέσβεις είχαν αποχωρήσει. Εμείς και εκείνοι ήμασταν επιτέλους.

Αιχμ: Τολμάς και μιλάς από πάνω; Εσύ που μόνο σκοπό έχεις να μας υποδουλώσεις στην Αθήνα; Ε, λοιπόν θα σου κάνουμε μήνυση ευθύς αμέσως για να μάθεις να παίζεις με το μέλλον της Κέρκυρας.

( ο λαός λίγο αναστατωμένος. Οι φρουροί άρχισαν να πλαισιώνουν τον Πειθία.) Καιρός ήταν ας μας αδιάσει την γωνιά επιτέλους.

Πειθ.: Ναι πριν αρχίσετε όλη αυτή την αναστάτωση ανώφελα, να σας πω δύο προφανή πράγματα. Πρώτον, άμα ήθελα να υποδουλώσω το νησί στους Αθηναίους θα το είχα κάνει ήδη και χωρίς καν να το καταλάβετε. Αλλά δεν είμαι τέτοιος ,ενδιαφέρομαι για την ευημερία του νησιού. Και ας μην ξεχνάμε ότι πριν λίγο υπογράψαμε μια συμμαχία η οποία ισχύει ήδη μαζί με την παραχώρηση με τους Σπαρτιάτες. Φοβερή υποδούλωση, δεν πιστεύετε; Αλλά τώρα που το σκέφτομαι μήπως να κάνω και γω μια μήνυση; Ναι, ναι για να θυμηθώ ποιος έκοβε βέργες από τους περίβολους του Δία και του Αλκίνοου;

(οι φρουροί υποχώρησαν βλέποντας το πλήθος να συμφωνεί μαζί του. Ο μπάσταρδος είναι έξυπνος)

Αιχμ: Για τι πράγμα μιλάς;

Πειθ: Α ναι σωστά, δεν γνωρίζετε. Λοιπόν, για να μάθετε οι πέντε πιο πλούσιοι αγαπημένοι του νησιού διέπραξαν ύβρη απέναντι στους Θεούς μας και ο νόμος λέει πρόστιμο ένα στατήρα για κάθε βέργα. Κρίμα που ήταν πολλές.

( δίπλα μας ο πατέρας του Αναξίμανδρου είχε ασπρίσει.)

Ακ: Ότι και να κάνει μπορούμε να τον σκοτώσουμε

Πατ. Αναξ.: ο Αναξίμανδρος ήρθε, ξεκινάμε!!

~*ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ*~

 Καθώς έκανα βόλτα στον κήπο συνειδητοποίησα ότι είχε φτάσει απόγευμα και ο πατέρας μου δεν είχε έρθει ακόμα. Τι μπορεί να τους πήρε τόσο πολύ; Θα πάω να ρωτήσω την Φαίδρα μήπως έχει ακούσει κάτι.

Νεφέλη: Κυρία, κυρία!!!

(η Νεφέλη έτρεχε λαχανιασμένη προς το μέρος μου)

Ιοκάστη: Νεφέλη τι έγινε;

Ν: Έχει έρθει ο Αναξίμανδρος, έχει νέα από την εκκλησία!

Ι: Α επιτέλους! Περίμενε όμως, γιατί είσαι έτσι; Συνέβη κάτι;

Ν: Δεν νομίζω να σας αρέσουν και πολύ τα νέα.

Αναξίμανδρος: Ιοκάστη! Που είσαι τόση ώρα;! Μα τον Δία δεν έχεις αλλάξει καθόλου

Ν: Σας αφήνω κυρία!

Ι: Ναι, ναι.. Αναξίμανδρε που είστε έχουν περάσει ώρες.

Α: Δεν θα πιστέψεις πόσο επεισοδιακή ήταν η συνέλευση. Η πιο ενδιαφέρουσα από όλες τις άλλες!

(Αυτό δεν είναι καθόλου καλό, ο Αναξίμανδρος έχει την τάση να χαίρεται με ότι κακό συμβαίνει στους αντιπάλους του, όπως είναι τώρα οι δημοκρατικοί. Αυτό σημαίνει ότι η συνέλευση πήγε πιο στραβά και από στραβά!)

Ι: Ε, ωραία και τι το συναρπαστικό συνέβη;

Α: Αρχικά επειδή δεν μπορώ να κρατηθώ: Σκοτώσαμε τον Πειθία. Δεν είναι αστείο;

Ι: ΤΙ; ΤΙ; ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ; Έχετε τρελαθεί; Σκοτώνετε τώρα τους δημοκρατικούς; Τι έγινε; Πώς; Γιατί;

Α: Ω! έλα τώρα Ιοκάστη! Μην είσαι τόσο βαρετή. Το ήξερες ότι θα το κάναμε κάποια στιγμή. Είχαμε ολόκληρο σχέδιο.

Ι: Κατσαρώσατε σχέδιο;

Α: Ναι, λοιπόν άκου. Όπως γνωρίζεις οι αιχμάλωτοι Κορίνθιοι ήταν αποτελεσματικοί, οπότε μας βολεύουν για να βγάλουμε από την μέση τον Πειθία. Έτσι τους πληρώσαμε, κάτι λίγα μην φανταστείς, ώστε να τον μηνύσουν. Αλλά σήμερα βρήκαν να έρθουν οι πρέσβεις από την Αθήνα και την Σπάρτη για να συνάψουμε συμφωνία, αλλά απλώς κρατήσαμε ουδετερότητα. Μετά που έφυγαν, ξεκινήσαμε το σχέδιο. Πήγε να γλιτώσει από τη μύνηση γιατί αθωώθηκε και έκανε αντιμήνυση μετά στους γονείς μας και σε δυο τρεις άλλους. Ήθελαν να πληρώσουν εκατό στατήρες γιατί λέει κόψανε κάτι βέργες από τα αμπέλια αλλά βλακείες, εγώ δεν ξέρω κάτι. Ούτε σε δώσεις δεν ήθελαν οι άχρηστοι. Τότε έκαναν το εξής: έτρεξαν στο ναό ως ικέτες ενώ ο Πειθίας έπεισε την βουλή να εφαρμόσει το νόμο. Τότε ήταν η ευκαιρία μας, τους πήγα όπλα και μπήκαν μέσα στην βουλή και σκότωσε ο πατέρας σου τον Πειθία, έπρεπε να το δεις, ήταν φανταστικό. Tέλος πάντων σκοτώσαμε γύρο στους εξήντα δημοκρατικούς εκεί, μερικοί κατέφυγαν στο Αθηναϊκό καράβι που δεν είχε φύγει ακόμα. Αλλά το σημείο αυτό ήταν τόσο αστείο, ακόμα γελάω!

(Αηδία,αυτό ένιωσα ακουγοντάς τον.Είχα μείνει άναυδη. Ήμουν τόσο τρομαγμένη με τον Αναξίμανδρο και τον πατέρα μου, δεν μπορώ να συλλάβω τι έκαναν, έχουν τρελαθεί.)

Άρχισα να τρέχω, έπρεπε να φύγω από εκεί σκότωσαν ανθρώπους και χαίρονταν για αυτό. Άκουσα τον Αναξίμανδρο να με φωνάζει πίσω μου. Μπήκα στο σπίτι και είδα τον πατέρα μου στην είσοδο ιδρωμένο και με αίματα. Έχασα την ψυχραιμία μου.

-ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ, ΤΙ ΣΟΥ ΕΙΠΑ; Εσύ και οι ανόητες επιθυμίες σου για εξουσία, χρήμα, φήμη.

-Χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου, ανεδέστατη!

-Αυτό έχεις να πεις; Δολοφόνησες τον Πειθία!

-Να ΄ταν μόνο αυτός…

-Με αηδιάζεις

( Ήρθε προς το μέρος μου επιθετικά, με δολοφονικό βλέμμα, με έπιασε από τον λαιμό και με κόλλησε στον τοίχο της εισόδου. Έχει τρελαθεί!)

-Πρόσεχε πως μιλάς γιατί έχεις πάρει πολύ αέρα. Σε αφήνω να μιλάς γιατι μου θυμίζεις την μάνα σου. Αλλά δεν θα σε ανεχτώ άλλο. Η μητέρα σου δεν σκοτώθηκε μόνο από εκδίκηση αλλά και επειδή συμπεριφερόταν όπως και εσύ τώρα, αλλά εκείνη το έκανε και δημόσια. Μη με αναγκάσεις να κάνω κάτι που θα μετανιώσω.

Με απείλησε, την ίδια του την κόρη, πώς μπορεί; Πήγε να με πνίξει. Είναι ένα τέρας τώρα. Δεν υπάρχει γυρισμός από αυτό.Έφυγα και πήγα στο δώματιό μου κλαίγοντας.Ελπίζω ο Φοίβος να είναι καλά…

*~ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΩΙ~*

*Άκαστος:*

 Μετά την επιτυχία του σχεδίου μας οι δημοκρατικοί έχουν αναστατωθεί πολύ οπότε πάλι έπρεπε να γίνει συνέλευση του Δήμου για να τους βεβαιώσουμε ότι όλα έγιναν για το καλύτερο όλων κι ότι διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να αποφύγουν την υποδούλωση στους Αθηναίους. Φυσικά για να πειστεί ο λαός έπρεπε να θίξουμε το θέμα περί ουδετερότητας αλλά συμφώνησαν να δεχόμαστε 1 μόνο καράβι στο τόπο τους και οποιαδήποτε μεγαλύτερη δύναμη να θεωρείται εχθρική. Τώρα όμως που είχαμε εμείς οι ολιγαρχικοί την εξουσία έπρεπε να πείσουμε την Αθήνα ότι η κατάσταση στην Κέρκυρα συμφέρει κι αυτούς. Και εκτός από αυτό είχαν καταφύγει εκεί Κερκυραίοι Δημοκρατικοί άρα έπρεπε να καθησυχάσουμε κι αυτούς, μη γίνει καμία ανατροπή. Έτσι αποφάσισα ως ένας από τους αρχηγούς να στείλουμε πρεσβεία. Προσφέρθηκε να είναι επικεφαλής ο πατέρας του Αναξίμανδρου. Συμφέρει γιατί θα μας ενημερώνει άμεσα για τις εξελίξεις εκεί, είναι έμπιστο άτομο. Η πρεσβεία αναχώρησε αμέσως μετά τη λήξη της συνέλευσης και πήγα στο λιμάνι να χαιρετήσω τον πατέρα του Αναξίμανδρου και να του πω κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες πάνω στο θέμα. Όλα κυλούσαν ομαλά, ήταν διαδικασίες ρουτίνας τίποτα το ασυνήθιστο.

*~ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ~*

 Τα πράγματα στην Κέρκυρα κυλούσαν σχετικά ήρεμα. Απάντηση από την πρεσβεία δεν υπήρχε ακόμα, αλλά αυτοί οι αγγελιαφόροι αργούν. Ωστόσο ήρθε μήνυμα από το λιμάνι ότι πλησιάζει ένα πολεμικό Κορινθιακό και πρέσβεις Λακεδαιμονίων. Και να ήθελα δεν θα μπορούσα να αποτρέψω ότι ακολούθησε. Οι ολιγαρχικοί του νησιού ήθελαν απεγνωσμένα να επιτεθούν στους Δημοκρατικούς τώρα που οι σύμμαχοι ήταν εδώ. Εγώ απλά καθοδήγησα το λαό μαζί με τους άλλους όπως θα έκανε ένας ηγέτης. Φυσικά νικήσαμε στη συμπλοκή που έγινε, έτσι κι αλλιώς έπρεπε να αντιδράσουμε στις προηγούμενες ενέργειες των Αθηναίων. Αργά το σούρουπο ήρθε γράμμα από την Αθήνα για την πρεσβεία μας.

«Σύμμαχοι Κερκυραίοι,

Σας ενημερώνουμε πως οι απεσταλμένοι σας συνελήφθησαν από την Αθήνα ως ύποπτοι για επανάσταση καθώς και άλλοι που πείστηκαν από τα λόγια τους. Μεταφέρθηκαν αμέσως στην Αίγινα όπου και κρατούνται. Λόγω των προθέσεων τους προχωρήσαμε σε δραστικά μέτρα για να προστατέψουμε την πόλη μας κι έτσι τους μεταφέραμε στην Αίγινα»

*~ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ~*

*Αναξίμανδρος:*

Μετά την συμπλοκή οι Δημοκρατικοί τρέξανε κατευθείαν να εγκατασταθούν στην Ακρόπολη και σε ψηλώματα της πόλης ακόμα και στο Υλλαικό λιμάνι. Πήραν τις πιο πλεονεκτικές θέσεις και μας άφησαν την αγορά και το λιμάνι που βλέπει την απέναντι στεριά. Θα μείνω στο λιμάνι την νύχτα με τους δικούς μας για να ελέγχουμε την κατάσταση. Δεν πρέπει να μαθευτεί τι έγινε στην Αθήνα, τι έπαθε ο πατέρας μου γιατί θα ξεσηκωθούν. Άσχημη μέρα σήμερα γιατί νικήσαμε αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι για πολύ.

*~ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΩΙ~*

Πρωί, πρωί ξεκίνησαν μικροσυμπλοκές όχι κάτι ανησυχητικό. Στείλαμε ανθρώπους να τριγυρνάνε στα γύρω χωριά ώστε να πάρουμε τους δούλους με το μέρος μας με το πρόσχημα ότι θα τους χαρίσουμε την ελευθέρια τους. Μάταια, γιατί τελικά οι περισσότεροι κατέληξαν σύμμαχοι με τους Δημοκρατικούς. Μέχρι το βράδυ είχαμε 800 μισθοφόρους που ήρθαν από το απέναντι νησί. Έχουν πλεονέκτημα θέσης αλλά αποφασίσαμε με τους άλλους να προχωρήσουμε σε εμπρησμό της πόλης αργά το σούροπο.

*~ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ~*

(Ο πατέρας της Ιοκάστης επέστρεψε νευριασμένος στο σπίτι και είπε στην Νεφέλη να φωνάξει την Ιοκάστη γρήγορα γιατί έχει να της πει σημαντικά νέα σχετικά με την κατάσταση στην Κέρκυρα.)

Ιοκάστη: Πατερά, τι συνέβη;

Άκαστος :Ο Νικόστρατος , στρατηγός των Αθηναίων φτάνει στον τόπο μας με 12 πλοία γεμάτα με Μεσσηνίους οπλίτες, για να διαπραγματευτεί και να συμφιλιώσει τις αντιμαχόμενες παρατάξεις μετά το πραξικόπημα και την αιματοχυσία. Ανησυχώ όμως μην έχουμε κακά ξεμπερδέματα.

Ιοκάστη : Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανυσηχίας.Οι Αθηναίοι δεν θέλουν φασαρίες

Άκαστος:Ίσως,αλλά ποτέ δεν ξέρεις με δαύτους.

(Ο Νικόστρατος έφτασε στην Κέρκυρα και στρατιώτες των Κερκυραίων τον οδήγησαν στο σπίτι του Άκαστου, τον πατερά της Ιοκάστης για να διαπραγματευτούν. Ο στρατηγός των αθηναίων συνοδευόταν από δυο απεσταλμένους του εδώ στην Κέρκυρα,τον Φοίβο και τον Οδυσσέα.Ο Φοίβος όμως πήρε την πρωτοβουλία και άρχισε την συζήτηση.)

Φοίβος: Άκαστε, πιστεύω η καλύτερη λύση είναι να δικάσουμε τους δέκα άνδρες που ήταν κύριοι υπαίτιοι για ότι έχει γίνει, αφού στείλουμε αμέσως στρατιώτες να τους βρουν ,επειδή όπως έχω μάθει δεν βρίσκονται πια στο νησί.Ήδη μιλήσαμε με τους δημοκρατικούς του νησιού σας.Ελπίζουμε να συμφωνείς και εσύ δεν χρειάζονται κι άλλες αιματοχυσίες.

Άκαστος : Για να γίνει αυτό που μου ζητάς, θέλω να ορίσουμε μια βασική προϋπόθεση πρώτα. Θα έχουμε τους ιδίους φίλους και τους ιδίους εχθρούς .

(Η Ιοκάστη εκείνη την στιγμή σοκαρίστηκε γιατί δεν περίμενε να δει τον αγαπημένο της,ειδικά μπροστά στο πατέρα της και ένιωσε αμηχανία.Ευτυχώς ο πατέρας της συμφώνησε στην πρότασή του χωρίς κάποια ένταση.

Αργότερα οι αρχηγοί των δημοκρατικών έπεισαν τον Νικόστρατο να αφήσει στην Κέρκυρα 5 από τα καράβια του για να τα βλέπουν οι ολιγαρχικοί και να φοβούνται , και του υποσχέθηκαν ότι οι ίδιοι θα του παραχωρήσουν 5 από τα δικά τους πλοία ,αφού τα επανδρώσουν με δικό τους πλήρωμα.Τότε οι ολιγαρχικοί φοβηθήκαν και κάθισαν στο ναό ως ικέτες .Οι δημοκρατικοί μάζεψαν ότι όπλα είχαν και ήταν έτοιμοι να σκοτώσουν μερικούς αλλά ο Νικόστρατος τους εμπόδισε. Παράλληλα όσοι έβλεπαν αυτά που γίνονταν τρομοκρατημένοι πήγαν ικέτες στο Ηραίο αλλά οι δημοκρατικοί τους έστειλαν στο νησί μπροστά από το ναό αυτό και τους υποσχεθήκαν ότι θα τους στείλουν εκεί ό,τι χρειάζονταν.

Αφού τα πράγματα μπήκαν στην θέση τους αργά το βραδύ , ο Άκαστος με την Ιοκάστη κουρασμένοι από την ημέρα ,καληνύχτησαν ο ένας τον άλλο..

Η Ιοκάστη πήγε στην κρεβατοκάμαρα της και φώναξε την Φαίδρα και συζήτησαν για το τι συνέβη και τότε η Ιοκάστη δεν άντεξε και ανοίχτηκε στην Φαίδρα)

Ιοκάστη : Φαίδρα μου ,πολυαγαπημένη μου παραμάνα, που με προσέχεις τόσα χρόνια, θέλω να σου εμπιστευτώ κάτι.

Φαίδρα : Εννοείται κοριτσάκι μου , μπορείς να μου πεις ό,τι θες.

Ιοκάστη : Σήμερα στο συμβούλιο που ήμουν με τον πατέρα, συνάντησα ένα άνδρα πολύ γενναίο είχε μάτια γαλάζια σαν την θάλασσα και βλέμμα σπινθηροβόλο ,τα μαλλιά του ήταν ολόισα ξανθά, ήταν ψηλός και γυμνασμένος .Συναντιόμαστε καιρό τώρα στα κρυφά.Είναι ο ιδανικός άνδρας για εμένα Φαίδρα μου,το ξέρω,αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο αυτός ο άνδρας , εν ο ονόματι Φοίβος είναι δημοκρατικός.

Φαίδρα : Παιδί μου ξέρεις πόση αδυναμία σου έχω,ό,τι ζητήσεις μπορείς να το έχεις και για την εποχή που ζούμε ομολογώ πως έχεις πολλές ελευθερίες. Σε παρακαλώ αυτό πρέπει να το ξεχάσεις. Ο πατέρας σου δεν θα μπορούσε να στο συγχωρέσει αυτό ποτέ. Που ακούστηκε, η κόρη του Άκαστου , του αρχηγού των ολιγαρχικών , ερωτευμένη με έναν δημοκρατικό! Πήγαινε τώρα για ύπνο και θα τα πούμε αύριο,καληνύχτα!

(Τα κεριά έσβησαν αλλά η Ιοκάστη δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό της τον Φοίβο. Όλο το βραδύ ονειρευόταν τον εαυτό της μαζί με τον Φοίβο αγκαλιά σε μαγικά μέρη,μόνοι και ελεύθεροι μακρία από εδώ .Αλλά ας μην ξεχνιόμαστε ήταν μονάχα ένα όνειρο ! Ήταν όμως πράγματι ένα όνειρο; Ξαφνικά ακούστηκε καλπασμός αλόγου και σε λίγο, ο Φοίβος βρέθηκε κάτω από το παραθύρι της κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Η Ιοκάστη σηκώθηκε με λαχτάρα και έτρεξε στο μπαλκόνι. Δεν πίστευε στα μάτια της. Ο Φοίβος είχε έρθει να την συναντήσει . Έμειναν να κοιτάζονται. Η Ιοκάστη του έστειλε ένα φιλί και αυτός σκαρφάλωσε και το ανταπέδωσε δίνοντας της το τριαντάφυλλο. Η Ιοκάστη το μύριζε όλο το βράδυ ! Αυτή ήταν η τελευταία ξέγνοιαστη και ρομαντική στιγμή που έμελλε να ζήσουν οι δυο νέοι. )

*~ΤΟ ΠΡΩΙ~*

 Όλοι στο νησί ξύπνησαν έντρομοι . Φωνές ακούγονταν παντού. Η θάλασσα είχε γεμίσει πλοία . Ήταν τα πλοία των Πελοποννήσιων που έπλεαν προς την Κέρκυρας .Οι Πελοποννήσιοι είχαν πληροφορηθεί την επικράτηση των δημοκρατικών κι έσπευσαν να διασφαλίσουν τα συμφέροντα τους στο νησί ,με διοικητές τους Αλκίδα και Βρασίδα.Οι κερκυραίοι είχαν βγει στους δρόμους κι έτρεχαν πανικόβλητοι εδώ κι εκεί. Είχε σημάνει συναγερμός στο νησί . Οι Πελοποννησιοι είχαν καταφέρει να τους αιφνιδιάσουν.

Στο σπίτι της Ιοκάστης,ωστόσο , επικρατούσαν ανάμεικτα συναισθήματα. Ο Άκαστος ήταν όλο χαρά που κατέφταναν οι Πελοποννήσιοι .

Άκαστος: Επιτέλους! Έφτασε το τέλος των δημοκρατικών ! Τώρα θα δούμε πως θα αντιδράσουν, οι αλαζόνες .Κέρδισαν την μάχη αλλά όχι τον πόλεμο . Θα τους συντρίψει ο στόλος των δικών μας. Ιοκάστη, Φαίδρα , Νεφέλη τρέξτε να καμαρώσετε. Η Ιοκάστη είχε αρχίσει να τρέμει. Διαισθάνοντας πως κάτι κακό θα συνέβαινε . Η χαρά του πατέρα της ήταν κακός οιωνός. Έτσι είχε χαρεί και μετά τη σφαγή των δημοκρατικών στο βουλευτήριο .Ο Φοίβος της; Πού να βρισκόταν τώρα ; Έτρεξε στο παραθύρι εκεί που το προηγούμενο βράδυ είχε δει τον αγαπημένο της. Και τώρα το μόνο που διέκρινε ήταν τα πλοία των Πελοποννήσιων να πλησιάζουν σττις ακτές της Κέρκυρας. Αλίμονο! Πάνω που είχαν αρχίσει να φτιάχνουν τα πράγματα. Η Φαίδρα, τώρα που ήξερε για τον έρωτα της Ιοκάστης για τον Φοίβο ,άρχισε κι αυτή να ανησυχεί.Οι δημοκρατικοί της Κερκυρας , από τη μεγάλη τους σύγχυση κι επειδή φοβούνταν και τη ναυτική δύναμη των Πελοποννήσιων,ετοίμαζαν 60 πλοία .Και μέσα στον πανικό τους ,τα γέμιζαν με όποιον έβρισκαν μπροστά τους, χωρίς να εξέταζαν αν ήταν δημοκρατικός ή ολιγαρχικός ,τα έστελναν έναντι των Πελοποννήσιων.Έτσι ο Φοίβος και ο Άκαστος.Όταν το πλοίο τους βρέθηκε κοντά στο στόλο των εχθρών,ο Άκαστος επιχείρησε να αυτομολήσει. Ο Φοίβος δοκίμασε να τον εμποδίσει. Και τότε , σε κατάσταση μανίας, ο Άκαστος κατάφερε μια μαχαιριά στο στήθος. Ο Φοίβος αιμόφυρτος έπεσε στην θάλασσα και πνίγηκε με τη σκέψη της αγαπημένης του,Ιοκάστης στο μυαλό του.Η ναυμαχία τελείωσε αργά με τις δυο πλευρές να προσπαθούν να κρατήσουν μια θέση ασφαλείας για να έχει αίσιο τέλος ώστε να μην υπάρξουν απώλειες.

Ο Άκαατος γύρισε σπίτι απογοητευμένος από την εξέλιξη της μάχης . Τότε η Ιοκάστη αγχομένη έτρεξε προς το μέρος του για να μάθει τι έγινε.

Ιοκάστη : Πώς πήγε πατέρα πες μου και εχω πεθένει από το άγχος

Ακαστος : Όλα κύλησαν ήρεμα για μια ναυμαχία με τόσες δυνάμεις μαζί.Απλά ένας μόνο με εμπόδισε από το να ενωθώ με τους συμμάχους μας αλλά τον αποτελείωσα με ευχαρίστηση.Φοίβο τον έλεγαν νομίζω.Πάω να ξεκουραστώ,τι μέρα κι αυτή.

*Το μυαλό μου κόλλησε στο όνομα του:Φοίβος.Δεν μπορεί να ήταν αλήθεια*.*Δεν μπορεί απλά να τον σκότωσε.Θα ήμασταν μαζί για πάντα.Τα πάντα πάγωσαν και δεν ήξερα που πήγαινα ή τι έκανα.Όλα γινόντουσαν αργά και μηχανικά.Ξέρω μόνο ότι στο μυαλό υπήρχε μόνο μια λέξη : εκδίκηση.Βρήκα ένα μαχαίρι καθώςακολουθούσα τον πατέρα μου.Δεν περίμενα λεπτό όρμησα πάνω του και τον μαχαίρωσα,πισόπλατα.Γύρισα και στα μάτια του διέκρινα φόβο και έκπληξη.Ενώ έπεφτε τον κράταγα και τότε ήταν που άφησα τα δάκρυά μου.Είχα χάσει πλέον τους δυο ανρθώπους που αγαπούσα περισσότερο: τη μητέρα μου και το Φοίβο.Τίποτα δεν έχει σημασία πια.Θα με κατηγορήσουν,θα με τιμωρήσουν,λογικά με θάνατο γι’αυτό που έκανα.Απλά ειλικρινά δεν με νοιάζει.Ήταν μια αθώα εκδίκηση για κάποιον που αγαπώ που δυστυχώς δεν μετανιώνω.Όμως λυπάμαι που το νησί μας βάφτηκε με το αίμα των κατοίκων του που σφάχτηκαν μεταξύ τους για την εξουσία και την δύναμη.Γιατί όλοι παγηδευτήκαμε στη δίνη του Εμφυλίου.Όποιος κι αν νικούσε αυτό τον πόλεμο δεν είχε σημασία, διότι ένα είναι το σίγουρο: όλοι χαμμένοι είναι γιατί νικητής είναι ο ίδιος ο Πόλεμος.*

*Αλλά μέσα από αυτή τη τραγωδία παρατήρησα τις συμπεριφορές των ανθρώπων και τι έκαναν για τις εμφύλιες συγκρούσεις που έπληξαν ένα ειρηνικό νησί σαν το δικό μας.Οι εμφύλιες συγκρούσεις έφεραν μεγάλες κι αμέτρητες συμφορές στις πολιτείες, συμφορές που γίνονται και θα γίνωνται πάντα όσο δεν αλλάζει η φύση του ανθρώπου, συμφορές που μπορεί να είναι βαρύτερες ή ελαφρότερες κ' έχουν διαφορετική μορφή ανάλογα με τις περιστάσεις. Η παράλογη τόλμη θεωρήθηκε ανδρεία και αφοσίωση στο κόμμα, η προσωπική διστακτικότητα θεωρήθηκε δειλία που κρύβεται πίσω από εύλογες προφάσεις και η σωφροσύνη προσωπίδα της ανανδρείας. Η παραφορά θεωρήθηκε ανδρική αρετή, ενώ η τάση να εξετάζωνται προσεκτικά όλες οι όψεις ενός ζητήματος θεωρήθηκε πρόφαση για υπεκφυγή.Όποιος επινοούσε κανένα τέχνασμα και πετύχαινε, τον θεωρούσαν σπουδαίο, κι όποιον υποψιαζόταν σύγκαιρα και φανέρωνε τα σχέδια του αντιπάλου, τον θεωρούσαν ακόμα πιο σπουδαίο. Ενώ όποιος ήταν αρκετά προνοητικός, ώστε να μην χρειαστούν τέτοια μέσα, θεωρούσαν ότι διαλύει το κόμμα και ότι είναι τρομοκρατημένος από την αντίπαλη παράταξη.Όποιος πρόφταινε να κάνει κακό πριν από άλλον, ήταν άξιος επαίνου.Αλλά και η συγγένεια θεωρήθηκε χαλαρότερος δεσμός από την κομματική αλληλεγγύη, γιατί οι ομοϊδεάτες ήταν έτοιμοι να επιχειρήσουν ό,τιδήποτε, χωρίς δισταγμό, και τούτο επειδή τα κόμματα δεν σχηματίστηκαν για να επιδιώξουν κοινή ωφέλεια με νόμιμα μέσα, αλλά, αντίθετα, για να ικανοποιήσουν την πλεονεξία τους παρανομώντας.Τις εύλογες προτάσεις των αντιπάλων τις δέχονταν με υστεροβουλία και όχι με ειλικρίνεια για να φυλαχτούν από ένα κακό αν οι άλλοι ήταν πιο δυνατοί.Και προτιμούσαν να εκδικηθούν για κάποιο κακό αντί να προσπαθήσουν να μην το πάθουν.Όταν έκαναν όρκους για κάποια συμφιλίωση, τους κρατούσαν τόσο μόνο όσο δεν είχαν την δύναμη να τους καταπατήσουν, μη έχοντας να περιμένουν βοήθεια από αλλού.Αλλά μόλις παρουσιαζόταν ευκαιρία, εκείνοι που πρώτοι είχαν ξαναβρεί το θάρρος τους, αν έβλεπαν ότι οι αντίπαλοι τους ήσαν αφύλαχτοι, τους χτυπούσαν κ' ένοιωθαν μεγαλύτερη χαρά να τους βλάψουν εξαπατώντας τους, παρά χτυπώντας τους ανοιχτά..Θεωρούσαν ότι ο τρόπος αυτός όχι μόνο είναι πιο ασφαλής αλλά και βραβείο σε αγώνα δόλου. Γενικά είναι ευκολώτερο να φαίνωνται επιδέξιοι οι κακούργοι, παρά να θεωρούνται τίμιοι όσοι δεν είναι δόλιοι.Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να κάνουν το κακό και να θεωρούνται έξυπνοι, παρά να είναι καλοί και να τους λένε κουτούς.Αιτία όλων αυτών ήταν η φιλαρχία που έχει ρίζα την πλεονεξία και την φιλοδοξία που έσπρωχναν τις φατρίες ν' αγωνίζωνται με λύσσα.Οι αρχηγοί των κομμάτων, στις διάφορες πολιτείες, πρόβαλλαν ωραία συνθήματα..Προσποιούνταν έτσι ότι υπηρετούν την πολιτεία, ενώ πραγματικά ήθελαν να ικανοποιήσουν προσωπικά συμφέροντα και αγωνίζονταν με κάθε τρόπο να νικήσουν τους αντιπάλους τους.Τούτο τους οδηγούσε να κάνουν τα φοβερώτερα πράματα επιδιώκοντας να εκδικηθούν τους αντιπάλους τους, όχι ως το σημείο που επιτρέπει η δικαιοσύνη ή το συμφέρον της πολιτείας, αλλά κάνοντας τις αγριότερες πράξεις, με μοναδικό κριτήριο την ικανοποίηση του κόμματος τους.Καταδίκαζαν άνομα τους αντιπάλους τους ή άρπαζαν βίαια την εξουσία, έτοιμοι να κορέσουν το μίσος τους.Καμιά από τις δύο παρατάξεις δεν είχε κανέναν ηθικό φραγμό κ' εκτιμούσε περισσότερο όσους κατόρθωναν να κρύβουν κάτω από ωραία λόγια φοβερές πράξεις.Όσοι πολίτες ήταν μετριοπαθείς θανατώνονταν από την μια ή την άλλη παράταξη, είτε επειδή είχαν αρνηθεί να πάρουν μέρος στον αγώνα είτε επειδή η ιδέα και μόνο ότι θα μπορούσαν να επιζήσουν προκαλούσε εναντίον τους τον φθόνο.Έτσι οι εμφύλιοι σπαραγμοί έγιναν αιτία ν' απλωθεί σ' όλο τον ελληνικό κόσμο κάθε μορφή κακίας και το ήθος, που είναι το κύριο γνώρισμα της ευγενικής ψυχής, κατάντησε να είναι καταγέλαστο κ' εξαφανίστηκε.*

*Αυτή είναι η δική μου ιστορία για τα Κερκυραϊκά, μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους του Αρχαίου Κόσμου.*

ΤΕΛΟΣ

Μέλη Ομάδας:

Ηλιάνα Σένκα

Μαρία Σταυροπούλου

Τατιάνα Τζοβάρα

Αντριάνο Τρούσι

Γιώργος Ψυχογυιός