**2.9.5-2.12.1**

 Ἀπολυόμενος δὲ ὑπό τε τῆς ἀληθείας τῶν πραχθέν-

των ὑπό τε τοῦ νόμου καθ' ὃν διώκεται, οὐδὲ τῶν ἐπιτηδευ-

μάτων εἵνεκα δίκαιοι τοιούτων κακῶν ἀξιοῦσθαί ἐσμεν.

Οὗτός τε γὰρ ἀνόσια πείσεται τὰς οὐ προσηκούσας φέρων

ἁμαρτίας, ἐγώ τε μᾶλλον μὲν οὐδέν, ὁμοίως δὲ τούτῳ

ἀναμάρτητος ὤν, εἰς πολλαπλασίους τούτου συμφορὰς

ἥξω· ἐπί τε γὰρ τῇ τούτου διαφθορᾷ ἀβίωτον τὸ λειπόμενον

τοῦ βίου διάξω, ἐπί τε τῇ ἐμαυτοῦ ἀπαιδίᾳ ζῶν ἔτι κα-

τορυχθήσομαι.

Ἐλεοῦντες οὖν τοῦδε μὲν τοῦ νηπίου

τὴν ἀναμάρτητον συμφοράν, ἐμοῦ δὲ τοῦ γηραιοῦ καὶ

ἀθλίου τὴν ἀπροσδόκητον κακοπάθειαν, μὴ καταψηφισά-

μενοι δυσμόρους ἡμᾶς καταστήσητε, ἀλλ' ἀπολύοντες

εὐσεβεῖτε. Ὅ τε γὰρ ἀποθανὼν συμφοραῖς περιπεσὼν οὐκ

ἀτιμώρητός ἐστιν, ἡμεῖς τε οὐ δίκαιοι τὰς τούτων ἁμαρ-

τίας συμφέρειν ἐσμέν.

Τήν τε οὖν εὐσέβειαν τούτων

τῶν πραχθέντων καὶ τὸ δίκαιον αἰδούμενοι ὁσίως καὶ

δικαίως ἀπολύετε ἡμᾶς, καὶ μὴ ἀθλιωτάτω δύο πατέρα καὶ

παῖδα ἀώροις συμφοραῖς περιβάλητε.