*Σχ.κ.28 Αργύρης Εξαρχάκος*

*Σε αυτό το κείμενο περιγράφεται η σχέση του Μεγάλου Βασιλείου με τον κοινοβιακό μοναχισμό και πιο συγκεκριμένα πως ο Άγιος με το έργο του επηρέασε την εξέλιξη του.*

*Αφηγείται πως ο Άγιος, επηρεασμένος από τις ερωτήσεις κάποιων μοναχών μαθητών του, άρχισε την σύνταξη των ασκητικών συγγραμμάτων του. Μετέπειτα, μαθαίνουμε πως ακόμα και αφού έγινε επίσκοπος Καππαδοκίας το 370μ.Χ, συνέχισε να καθοδηγεί τους μοναχούς και τους έθεσε υπό τον έλεγχο της εκκλησιαστικής ηγεσίας. Τέλος, περιγράφεται πως ο Μέγας Βασίλειος μέσα από τα συγγράμματα του, θεμελίωσε και καθόρισε τις αρχές λειτουργίας του κοινοβιακού μοναχικού συστήματος. Αναλύοντας θέματα που αφορούν κάποιες σημαντικές λειτουργίες του μοναχισμού όπως, η ομολογία αφιέρωσης στον Θεό και ένταξης στην αδελφότητα, παράλληλα όμως αποφεύγοντας να ενθαρρύνει τις ακραίες μορφές ασκητισμού, ο Μέγας Βασίλειος συνέδεσε τον μοναχισμό με την προσφορά στον άνθρωπο, τον «πλησίον» δηλαδή του Ευαγγελίου. Με λίγα λόγια σημειώνεται η τεράστια συνεισφορά του Μεγάλου Βασιλείου στον Μοναχισμό και την διαχρονική κοινωνική προσφορά του .*

*Το σημείο από το κείμενο που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση είναι το πώς ο Άγιος μπόρεσε να αλλάξει την δομή του μοναχισμού και να εξαρτήσει άμεσα την «δοκιμασία» με την κοινωνική προσφορά, την υπηρεσία δηλαδή στον άνθρωπο που δοκιμάζεται και χρειάζεται βοήθεια.*