**ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1!!**

**ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟς ΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ**

**ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ**

**(αρχιμ. Νικοδήμου Αεράκη)**

**ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ**

Εις το· Κύριε εκέκραξα, ιστώμεν στίχους δ’, και ψάλλομεν τα εξής Στιχηρά Προσόμοια.

**Ήχος α’ . Των ουρανίων ταγμάτων.**

Ομολογίας αγίας λαμπρόν υπόδειγμα, και Αθλητών εδείχθης, Αγγελή μέγα κλέος, πίστεως αγίας φύλαξ στερρός, Ορθοδόξων δε καύχημα, Νεομαρτύρων ακρόπολις θαυμαστή, και Μαρτύρων ακροθίνιον.

 Αγαρηνών αθεότητα και δυσσέβειαν, εν παρρησία Μάρτυς, απελέγχεις γενναίως, Λόγον δε κηρύττεις λόγοις θερμοίς, ως Σωτήρα και Κύριον, αναδειχθείς στεφανίτης εν ετασμοίς, Αγγελή θεομακάριστε.

 Νεομαρτύρων συ πέλεις το εγκαλλώπισμα, των Ορθοδόξων κλέος, αθλουμένων προστάτης, στύλος Εκκλησίας τύπος πιστών, Αθλητών το αγλάϊσμα, διωκομένων πανθαύμαστος βοηθός, Αγγελή Μαρτύρων έρεισμα.

 Των Ορθοδόξων την πίστιν λαμπρώς ετράνωσας, ομολογία θεία, και αθλήσει γενναία, Μάρτυς του Κυρίου πανευκλεές, Αγγελή θεοφρούρητε, καταβαλών των αθέων Αγαρηνών, δυσσεβείας αθεότητα.

**Δόξα. Ήχος β’ .**

Δεύτε των φιλομαρτύρων ο σύλλογος, δεύτε την του Νεομάρτυρος Αγγελή μνήμην, ύμνοις εγκωμίων καταστέψωμεν. Ούτος γαρ την των Αγαρηνών δυσσέβειαν και αθεότητα απέλεγξας, τον σαρκωθέντα Λόγον εν παρρησία ως Θεόν και Κύριον ευθαρσώς εκήρυξεν, όθεν μαρτυρικού τέλους αξιωθείς, εις τα ουράνια σκηνώματα αιωνίως εν χαρά σαββατίζει.

**Και νυν. Θεοτοκίον. Ο αυτός.**

Την πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην Σου.

**Εις τον Στίχον. Ήχος β’ . Οίκος του Εφραθά.**

Πάντες τον Αγγελή, τιμήσωμεν εν ύμνοις, και εγκωμίοις θείοις, ως Μάρτυρα Κυρίου, στεφανηφόρον ένδοξον.

 Στ.: Θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις Αυτού.

Αίματι Αγγελής, εστήριξε την πίστιν, του δουλωθέντος γένους, κηρύττων της Τριάδος, το κράτος το ανείκαστον.

 Στ.: Τοις Αγίοις τοις εν τη γη Αυτού, εθαυμάστωσεν ο Κύριος.

Χαίρει εν ουρανοίς, χορεία Πρωτοτόκων, τον Αγγελήν ορώσα, στεφόμενον εν δόξη, ως Μάρτυρα της πίστεως.

**Δόξα. Τριαδικόν.**

Κύριε του παντός, Τριας Μονάς Αγία, του Αγγελή πρεσβείαις, ειρήνευσον τον κόσμον, και σώσον τας ψυχάς ημών.

**Και νυν. Θεοτοκίον.**

Πάναγνε Μαριάμ, Κυρία Θεοτόκε, ταις προς Χριστόν λιταίς Σου, χαρίτωσον εν έργοις, και λόγοις τους υμνούντάς Σε.

 Νυν απολύεις. Τρισάγιον.

**Απολυτίκιον. Ήχος πλ. α’ . Τον συνάναρχον Λόγον.**

Αγγελήν χρυσοχόον τον Νεομάρτυρα, εν μαρτυρίου καμίνω δοκιμασθέντα δεινώς, ανυμνήσωμεν πιστοί και εκβοήσωμεν· χαίρε χρυσίον καθαρόν, και χρυσολόγε του Χριστού, εν μέσω των δυσσεβούντων, διδάσκων εν παρρησία, την εκ του Λόγου σωτηρίαν βροτών.

**Δόξα... Και νυν ... Θεοτοκίον**

Χαίρε πύλη Κυρίου η αδιόδευτος, χαίρε τείχος και σκέπη των προστρεχόντων εις σε, χαίρε αχείμαστε λιμήν και Απειρόγαμε, η τεκούσα εν σαρκί τον Ποιητήν σου και Θεόν, πρεσβεύουσα μη ελλείπης, υπέρ των ανυμνούντων, και προσκυνούντων τον Τόκον σου.

 Απόλυσις.

**ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ**

 Μετά τον Προοιμιακόν, στιχολογούμεν το· Μακάριος ανήρ. Εις δε το· Κύριε εκέκραξα, ιστώμεν στίχους στ’ , και ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια.

**Ήχος δ’ . Έδωκας σημείωσιν.**

Δεύτε φιλομάρτυρες, τον Νεομάρτυρα στέψωμεν, Αγγελήν τον θεόφρονα, εν λόγοις και άσμασιν, εγκωμίων θείων, ούτος γαρ εμφρόνως, ομολογία ακλινεί, Χριστόν Θεάνθρωπον ανεκήρυξε, και πλάνης την δυσσέβειαν, τω μαρτυρίω κατήσχυνε, τη δυνάμει του Πνεύματος, των Μαρτύρων το καύχημα. (Δις)

 Κόσμου ηδυπάθειαν, και αγαθών την αυτάρκειαν, απηρνήθη ο ένδοξος, συζύγου υπόδειξιν, και κλαυθμόν καρδίας, εν λόγοις ενθέοις, όντως ενίκησε λαμπρώς, διακηρύσσων Χριστού την πρόνοιαν, διο και κατηξίωται, σαββατισμού αιωνίζοντος, Αγγελής ο θαυμάσιος, Νεομάρτυς καλλίνικος. (Δις)

 Ύμνοις καταστέψωμεν, των χρυσοχόων το καύχημα, Αγγελήν τον περίδοξον, Χριστού το εκτύπωμα, εν εσχάτοις χρόνοις, ούτος γαρ εισήλθεν, ως ο χρυσός εν τω πυρί, του μαρτυρίου δια τον Κύριον, νικήσας τα φρυάγματα, Αγαρηνών και ωμότητα, τη ισχύϊ του Πνεύματος, ο αδάμας της πίστεως. (Δις)

**Δόξα. Ήχος πλ. β’ .**

Σήμερον, των φιλομαρτύρων ο δήμος, και των χρυσοχόων ο σύλλογος, εν πνευματική αγαλλιάσει και ανεκλαλήτω χαρά, την του Νεομάρτυρος Αγγελή πάνσεπτον μνήμην,εν ύμνοις τιμώντες λέγουσιν· Χαίροις των πάλαι Μαρτύρων ισοστάσιε και των αθλουμένων τέλειον υπόδειγμα· χαίροις, ο του χρυσού επιμεληθείς, και ως χρυσόςεν τω των ετασμών χωνευτηρίω δοκιμασθείς· χαίροις, ο της Τριάδος την πίστιν ομολογήσας, και την των Αγαρηνών αθεότητα καταισχύνας. Και νυν εν ουρανοίςαυλιζόμενος, πρέσβευε Νεομάρτυς Αγγελή, υπέρ των ψυχών ημών.

**Και νυν. Της ινδίκτου. Ήχος πλ. β´. Βυζαντίου.**

Ο Πνεύματι αγίω συνημμένος, άναρχε Λογε και Υιε, ο πάντων ορατών και αοράτων συμπαντουργός και συνδημιουργός, τον στέφανον του ενιαυτού ευλόγησον, φυλάττων εν ειρήνη των ορθοδόξων τα πλήθη, πρεσβείαις της θεοτόκου και πάντων των αγίων σου.

 Είσοδος, Φως ιλαρόν, το προκείμενον της ημέρας και τα αναγνώσματα

**Προφητείας Ησαΐου το ανάγνωσμα (61,1-10)**

Πνεύμα Κυρίου επ ἐμέ, ου ένεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμμένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν, και τυφλοίς ανάβλεψιν· καλέσαι ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν, και ημέραν ανταποδόσεως τω Θεώ ημών, παρακαλέσαι πάντας τους πενθούντας, δοθήναι τοις πενθούσι Σιών δόξαν αντί σποδού· άλειμμα ευφροσύνης τοις πενθούσι, καταστολήν δόξης, αντί πνεύματος ακηδίας, και κληθήσονται γενεά, δικαιοσύνης, φύτευμα Κυρίου εις δόξαν. Και οικοδομήσουσιν ερήμους αιωνίους, εξηρημωμένας το πρότερον· εξαναστήσονται, και ανακαινιούσι πόλεις ερήμους, εξηρημωμένας από γενεάς εις γενεάν. Και ήξουσιν αλλογενείς ποιμαίνoντες τα πρόβατά σου, και αλλόφυλοι αροτήρες, και αμπελουργοί υμών. Υμείς δε ιερείς Κυρίου κληθήσεσθε, λειτουργοί Θεού ημών. Ρηθήσεται υμίν· ισχύν εθνών κατέδεσθε, και εν τω πλούτω αυτών θαυμασθήσεσθε, αντι της αισχύνης υμών της διπλής, και αντί της εντροπής, αγαλλιάσεται η μερίς αυτών. Δια τούτο την γην αυτών εκ δευτέρου κληρονομήσουσι, και ευφροσύνη αιώνιος υπέρ κεφαλής αυτών. Εγώ γαρ ειμι Κυριος, αγαπών δικαιοσύνην και μισών αρπάγματα εξ αδικίας· και δώσω τον μόχθον αυτών δικαίοις, και διαθήκην αιώνιον διαθήσομαι αυτοίς. Και γνωσθήσεται εν τοις έθνεσι το σπέρμα αυτών, και τα έκγονα αυτών εν μέσω των λαών· και ο ορών αυτούς, επιγνώσεται αυτούς, ότι ούτοί εισι σπέρμα ευλογημένον εις τους αιώνας υπό Θεού, και ευφροσύνη ευφρανθήσονται επί Κυριον.

**Λευϊτικού το ανάγνωσμα (26,3-10 και εκλογή)**

Ελάλησε Κυριος τοις υιοίς Ισραήλ, λέγων· Εάν τοις προστάγμασί μου πορεύησθε, και τας εντολάς μου φυλάσσησθε, και ποιήτε αυτάς, δώσω τον υετόν εν καιρώ αυτού, και η γη δώσει τα γεννήματα αυτής, και τα ξύλα των πεδίων αποδώσει τον καρπόν αυτών, και καταλήψεται υμίν ο αλοητός τον τρυγητόν, και ο τρυγητός καταλήψεται τον σπόρον. Και φάγεσθε τον άρτον υμών εις πλησμονήν, και κατοικήσετε μετά ασφαλείας επί της γης υμών, και ουκ έσται υμάς ο εκφοβών· και απολώ θηρία εκ της γης υμών, και πόλεμος ου διελεύσεται δια της γης υμών, και πεσούνται οι εχθροί υμών ενώπιον υμών, και διώξονται εξ υμών πέντε εκατόν, και εκατόν υμών διώξονται μυριάδας. Και επιβλέψω εφ ὑμᾶς, και ευλογήσω υμάς, και αυξανώ υμάς, και πληθυνώ υμάς, και στήσω την διαθήκην μου μεθ ὑμῶν. Και φάγεσθε παλαιά, και παλαιά παλαιών, και παλαιά εκ προσώπου νέων εξοίσετε. Και ου βδελύξεται η ψυχή μου υμάς, και εμπεριπατήσω εν υμίν, και έσομαι υμών Θεός, και υμείς έσεσθέ μοι λαός. Εάν δε μη εισακούσητέ μου, μηδέ ποιήσητε τα προστάγματά μου ταύτα, αλλά απειθήσητε αυτοίς, και τοις κρίμασί μου προσοχθήση η ψυχή υμών, ως τε υμάς μη ποιείν πάσας τας εντολάς μου, και εγώ ποιήσω ούτως υμίν. Επιστήσω εφ ὑμᾶς την απορίαν, και σπερείτε διακενής τα σπέρματα υμών, και έδονται τους πόνους υμών οι υπεναντίοι υμών. Και επιστήσω το πρόσωπόν μου εφ ὑμᾶς, και πεσείσθε εναντίον των εχθρών υμών, και διώξονται υμάς, και φεύξεσθε ουδενός διώκοντος υμάς· και συντρίψω την ύβριν της υπερηφανίας υμών· και θήσω τον ουρανόν υμίν ως σιδηρούν, και την γην ωσεί χαλκήν. Και έσται εις κενόν η ισχύς υμών, και η γη υμών ου δώσει τον σπόρον αυτής, και τα ξύλα του αγρού ου δώσει τον καρπόν αυτών. Και αποστελώ εφ ὑμᾶς τα θηρία τα άγρια της γης, και εξαναλώσει τα κτήνη υμών, και ολιγοστούς ποιήσει υμάς επιπορευομένη μάχαιρα. Και έσται η γη υμών έρημος και αι επαύλεις υμών έσονται έρημοι· ότι υμείς επορεύθητε προς με πλάγιοι, καγώ πορεύσομαι προς υμάς εν θυμώ πλαγίω· λέγει Κυριος ο Θεός, ο άγιος Ισραήλ.

**Σοφίας Σολομώντος το ανάγνωσμα.  (Κεφ. ζ′.7)**

Δίκαιος, εάν φθάση τελευτήσαι, εν αναπαύσει έσται. Γήρας γαρ τίμιον ου το πολυχρόνιον, ουδέ αριθμώ ετών μεμέτρηται. Πολιά δε εστι φρόνησις ανθρώποις, και ηλικία γήρως βίος ακηλίδωτος. Ευάρεστος Θεώ γενόμενος, ηγαπήθη· και ζων μεταξύ αμαρτωλών, μετετέθη. Ηρπάγη, μη κακία αλλάξη σύνεσιν αυτού, η δόλος απατήση ψυχήν αυτού· βασκανία γαρ φαυλότητος αμαυροί τα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγω, επλήρωσε χρόνους μακρούς· αρεστή γαρ ην Κυρίω η ψυχή αυτού· δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ιδόντες και μη νοήσαντες, μηδέ θέντες επί διανοία το τοιούτον, ότι χάρις και έλεος εν τοις οσίοις αυτού, και επισκοπή εν τοις εκλεκτοίς αυτού.

**Λιτή. Ήχος α’ .**

Πανήγυριν πνευματικήν, και εορτήν θεόσδοτον, η μήτηρ ημών Ορθόδοξος Εκκλησία, επί τη μνήμη του Νεομάρτυρος Αγγελή επιτελούσα, πάντας συγκαλεί εν ευφροσύνη τους πιστούς, πανηγυρίσαι και βοήσαι προς αυτόν· Χαίροις, Αθλοφόρε του Χριστού, ο κατανοήσας τον του Πνεύματος λόγον: Τω νικώντι δώσω αυτώ φαγείν εκ του ξύλου της ζωής, ο εστιν εν τω Παραδείσω του Θεού· ου της τρυφής και γλυκύτητος, εισελθών νικηφόρος εις την άνω Σιών, μετά πάντων των Αγίων απολαύεις αιωνίως.

**Ήχος β’ .**

Δεύτε, των φιλομαρτύρων χορεία, την του Νεομάρτυρος Αγγελή πανσέβαστον μνήμην, ύμνοις εγκωμίων τιμήσωμεν. Ούτος γαρ έχων ευήκοον πνευματικόν ους, ήκουσε και κατενόησε τον της Αποκαλύψεως λόγον: Ο νικών ου μη αδικηθή εκ του θανάτου του δευτέρου. Δι’ ο προθύμως δια Χριστόν, ως πρόβατον ετύθη, καταξιωθείς χαράς ανεκλαλήτου, και της αιωνίου ζωής.

**Ήχος γ’ .**

Σκιρτώντες εν Πνεύματι, δεύτε πιστοί τον Νεομάρτυρα Αγγελήν, εν εγκωμίοις καταστέψωμεν. Ούτος γαρ τον ουράνιον Άρτον θερμώς αγαπήσας, Χριστόν τον Θεόν, και υπέρ Αυτού ανδρείως αθλήσας και μαρτυρήσας, εστεμμένος εισήλθεν εις την των ουρανών Βασιλείαν, μεταλαμβάνων του μάννα του κεκρυμμένου, φέρων εν χερσίν ψήφον λευκήν, εν η αναγινώσκει το καινόν όνομα, ο έδωκεν αυτώ ο Κύριος.

**Ήχος δ’ .**

Η ουράνιος Ιερουσαλήμ, επί Σοι Νεομάρτυς Αγγελή χαίρει, εν τη τάξει των Μαρτύρων καθορώσά σε, δια στέφους φωτεινού εστεμμένον, ενδόξως γαρ νικήσας εν τη στρατευομένη Εκκλησία, εν τη θριαμβευούση επαγάλλη, εν ιματίοις λευκοίς περιβεβλημένος, ως εγγεγραμμένος ανεξαλείπτως, εν τω της αιωνίου ζωής βιβλίω, δια της του αθλοθέτου Χριστού, ενώπιον του εν ουρανοίς Πατρός Αυτού, και των Αγίων Αγγέλων ομολογίας, ότι υπέρ Αυτού την κεφαλήν απετμήθης. Αυτώ πρέσβευε δεόμεθα, υπέρ των τιμώντων σε.

**Δόξα. Ήχος πλ. α’ .**

Δεύτε φιλομάρτυρες αδελφοί, θαύμα κατίδωμεν εξαίσιον και εξάκουστον· ο ταπεινός χρυσοχόος Αγγελής, τα του βελίαρ ένεδρα κατανικήσας, και τας των αθέων Αγαρηνών απειλάς μη πτήξας, δια του μαρτυρίου εις την άνω Σιών εισήλθεν, όθεν ως ο αγωνοθέτης Χριστός, τον αντίδικον ημών νικήσας, μετά του Πατρός Αυτού εκάθισεν εν τω θρόνω Αυτού, ούτω και τον Νεομάρτυρα Αγγελήν, νικήσαντα εν τη γη, εκάθισεν εν τω ιδίω θρόνω εν ουρανοίς. Αυτού της δόξης και μακαριότητος, τω ελέει του Θεανθρώπου Κυρίου, και ημείς τύχοιμεν.

**Και νυν. Θεοτοκίον.**

Μακαρίζομέν σε Θεοτόκε Παρθένε, και δοξάζομέν σε οι πιστοί κατά χρέος, την πόλιν την άσειστον, το τείχος, το άρρηκτον, την αρραγή προστασίαν, και καταφυγήν των ψυχών ημών.

**Εις τον Στίχον. Ήχος πλ. α’ . Χαίροις ασκητικώς.**

Χαίροις, Νεομαρτύρων φωστήρ, των χρυσοχόων υπερθαύμαστον κόσμημα, της πίστεως ορθοδόξων, παναληθής εδρασμός, και ομολογίας εγκαλλώπισμα, της πλάνης αντίπαλος, αθεότητος φόβητρον, Αγαρηνών τε, νικητής θεοτίμητος, και εξαίσιος, θείου έρωτος πρόβολος, όθεν την σην πανήγυριν, τελούντες πανένδοξε, ύμνους ενθέους και λόγους, ω Αγγελή σοι προσφέρομεν, λαβείν εξαιτούντες, σαις λιταίς προς τον Σωτήρα το μέγα έλεος.

 Στ.: Θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις Αυτού.

Χαίροις, της αρετής ο κανών, των ομοτέχνων χρυσοχόων κειμήλιον, η βάσις ομολογίας, και των Μαρτύρων Χριστού, εν εσχάτοις χρόνοις το υπόδειγμα, συζύγων ο πρόβολος, και γονέων το πρότυπον, των εν ανάγκαις, υπερθαύμαστον άγαλμα, και κραταίωμα, ελπιζόντων προς Κύριον, όθεν θεοχαρίτωτε, τιμώντες σην άθλησιν, ύμνοις και λόγοις ενθέοις, φιλανθρωπίας αιτούμεθα, τυχείν σαις πρεσβείαις, και τω κόσμω δωρηθήναι το μέγα έλεος.

 Στ.: Τοις Αγίοις τοις εν τη γη Αυτού, εθαυμάστωσεν ο Κύριος.

Χαίροις, χειμαζομένων λιμήν, εταζομένων ακραιφνές ακροθίνιον, Χριστού της ελευθερίας, και της ελπίδος Αυτού, αληθής διδάσκαλος εν τοις πράγμασιν, πιστών το κραταίωμα, ορθοδόξων το καύχημα, Αγαρηνών τε, καταισχύνης ο πρόξενος, αθεότητος, νικητής ο πανένδοξος, όθεν ταις προς τον Κύριον, λιταίς σου αιτούμεθα, Μάρτυς κλεινέ της Τριάδος, ω Αγγελή θεοτίμητε, λαβείν την ειρήνην, και ψυχών την σωτηρίαν και μέγα έλεος.

**Δόξα. Ήχος πλ. β’ .**

Σήμερον, των φιλομαρτύρων ο δήμος, εν σκιρτώση καρδία, και πνευματική αγαλλιάσει, την του Νεομάρτυρος Αγγελή μνήμην, μεθ’ ύμνων ενθεαστικών πανευκλεώς επιτελεί· ούτος γαρ εν εσχάτοις χρόνοις, το του Τρισαγίου Κυρίου, πανένδοξον Όνομα εβάστασεν, ενώπιον δυσσεβών Αγαρηνών, και μετά παρρησίας την τούτων αθεότητα γενναίως ήλεγξεν, όθεν την κάραν αποτμηθείς, της των ουρανών Βασιλείας τα δώματα κατέλαβε, πρεσβεύων απαύστως υπέρ των τιμώντων την μνήμην αυτού την πανίερον.

**Και νυν. Θεοτοκίον**

Ο ποιητής και λυτρωτής μου Πάναγνε, Χριστός ο Κύριος, εκ της σης νηδύος προελθών, εμέ ενδυσάμενος, της πρώην κατάρας, τον Αδάμ ηλευθέρωσε· διο σοι Πάναγνε, ως του Θεού Μητρί τε και Παρθένω αληθώς, βοώμεν ασιγήτως, το Χαίρε του Αγγέλου. Χαίρε Δέσποινα, προστασία και σκέπη, και σωτηρία των ψυχών ημών.

 Νυν απολύεις. Τρισάγιον.

**Απολυτίκιον. Ήχος πλ. α’ . Τον συνάναρχον Λόγον.**

Αγγελήν χρυσοχόον τον Νεομάρτυρα, εν μαρτυρίου καμίνω δοκιμασθέντα δεινώς, ανυμνήσωμεν πιστοί και εκβοήσωμεν· χαίρε χρυσίον καθαρόν, και χρυσολόγε του Χριστού, εν μέσω των δυσσεβούντων, διδάσκων εν παρρησία, την εκ του Λόγου σωτηρίαν βροτών.

**Δόξα... Και νυν ... Θεοτοκίον**

Χαίρε πύλη Κυρίου η αδιόδευτος, χαίρε τείχος και σκέπη των προστρεχόντων εις σε, χαίρε αχείμαστε λιμήν και Απειρόγαμε, η τεκούσα εν σαρκί τον Ποιητήν σου και Θεόν, πρεσβεύουσα μη ελλείπης, υπέρ των ανυμνούντων, και προσκυνούντων τον Τόκον σου.

 Απόλυσις.

**ΟΡΘΡΟΣ**

**Μετά την α’ στιχολογίαν, κάθισμα. Ήχος πλ. α’ . Τον συνάναρχον Λόγον.**

Νεομάρτυρα πάντες ανευφημήσωμεν, Αγγελήν θεοφόρον και Αθλητήν του Χριστού, εν εσχάτοις τοις καιροίς λαμπρώς αθλήσαντα, και εν ποικίλοις ετασμοίς, αναδειχθέντα αληθώς, της πίστεως Αθλοφόρον, και Χριστού του αγωνοθέτου, δούλον πιστόν και μιμητήν αληθώς.

**Δόξα. Και νυν ... Θεοτοκίον.**

Η θερμή προστασία και απροσμάχητος, η ελπίς η βεβαία και ακαταίσχυντος, τείχος και σκέπη και λιμήν των προστρεχόντων σοι, Αειπάρθενε αγνή, τον Υιόν σου και Θεόν, ικέτευε συν Αγγέλοις, ειρήνην δούναι τω κόσμω, και σωτηρίαν και μέγα έλεος.

**Μετά την β’ στιχολογίαν, κάθισμα. Ήχος α’ . Τον τάφον Σου Σωτήρ.**

Τον Μάρτυρα Χριστού, Αγγελήν ευφημούμεν, αθλήσαντα στερρώς, εν καιροίς δυσχειμέροις, κηρύττοντα τοις πέρασι, του Χριστού την θεότητα, και δυσσέβειαν, Αγαρηνών των αθέων, απελέγχοντα, εν παρρησία αγία, δυνάμει του Πνεύματος.

**Δόξα. Και νυν. Θεοτοκίον.**

Μητέρα σε Θεού, επιστάμεθα πάντες, Παρθένον αληθώς, και μετά τόκον φανείσαν, οι πόθω καταφεύγοντες, προς την σην αγαθότητα· σε γαρ έχομεν, αμαρτωλοί προστασίαν· σε κεκτήμεθα, εν πειρασμοίς σωτηρίαν την μόνην πανάμωμον.

**Μετά τον Πολυέλεον, κάθισμα. Ήχος δ’ . Κατεπλάγη Ιωσήφ.**

Καταπλήττει δυσσεβείς, Αγαρηνούς ο Αθλητής, Αγγελής ο του Χριστού, Μάρτυς γενναίος και στερρός, ομολογία αθλήσει και παρρησία, δεύτε ουν πιστοί, ανυμνήσωμεν, άθλησιν αυτού και στερρότητα, και γεγηθότες Πνεύματι βοήσωμεν, εν εγκωμίοις και άσμασι· Χριστού οπλίτα, και στεφανίτα, σκέπε τους υμνητάς σου.

**Δόξα. Και νυν... Θεοτοκίον.**

Κατεπλάγησαν Αγνή, πάντες Αγγέλων οι χοροί, το Μυστήριον της σης, κυοφορίας το φρικτόν, πως ο τα πάντα συνέχων νεύματι μόνω, αγκάλαις ως βροτός, ταις σαις συνέχεται, και δέχεται αρχήν ο Προαιώνιος, και γαλουχείται σύμπασαν ο τρέφων, πνοήν αφάτω χρηστότητι, και σε ως όντως, Θεού Μητέρα, ευφημούντες δοξάζουσι.

**Οι Αναβαθμοί, το α’ αντίφωνον του δ’ ἤχου.**

Προκείμενον: Θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις Αυτού.

Στ: Τοις Αγίοις τοις εν τη γη Αυτού εθαυμάστωσεν ο Κύριος.

**Ευαγγέλιον (του Όρθρου της ΚΣΤ Ὀκτωβρίου.)**

Ο Ν ψαλμός.

Δόξα: Ταις του Αθλοφόρου...

Και νυν: Ταις της Θεοτόκου...

Ιδιόμελον. Ήχος πλ. β’ . Στ.: Ελέησόν με ο Θεός...

Σήμερον, η Εκκλησία του Χριστού, την του Νεομάρτυρος Αγγελή, πανσεβάσμιον μνήμην τελούσα, εν ευφροσύνη και πνευματική ανατάσει, αυτώ εκβοώσα· χαίροις, Νεομαρτύρων το κλέος, και Ομολογητών το εγκαλλώπισμα· χαίροις, των Ορθοδόξων το καύχημα, και των Αγαρηνών το πλήγμα· χαίροις, των Πρωτοτόκων σύνεδρος, και των Αγίων σύσκηνος. Μεθ’ ων πρέσβευε υπέρ των τιμώντων σε.

 Είτα οι Κανόνες· της Θεοτόκου και του Αγίου, ου η ακροστιχίς: Στερρού Νεομάρτυρος υμνώ τους άθλους. Νικοδήμου.

**Ωδή α’ . Ήχος πλ. δ . Υγράν διοδεύσας.**

Σοφίαν του Πνεύματος εκζητώ, υμνήσαι αξίως, Νεομάρτυρα Αγγελήν, τον υπέρ Χριστού στερρώς τυθέντα, και εισελθόντα εις άνω Βασίλεια.

Τιμήσωμεν πάντες τον Αγγελήν, τον Χριστού οπλίτην, Νεομάρτυρα θαυμαστόν, εν ύμνοις ενθέων εγκωμίων, ως νικητήν αθεότητος τέλειον.

Εστέφθη ο Μάρτυς παρά Χριστού, νικήσας του κόσμου τα επίκηρα αγαθά, και πλάνην αθέων πολεμίων, και ομοζύγου βουλήν την αντίθεσιν.

**Θεοτοκίον.**

Ρητόρων η δύναμις ασθενεί, υμνήσαι αξίως τα Σα θαύματα Μαριάμ, και δόξαν ην έλαβες δικαίως, ως Μήτηρ ούσα Χριστού του Θεού ημών.

**Ωδή γ’ . Ουρανίας αψίδος.**

Ραδιούργων την πλάνην και απειλάς ένδοξε, χάριτι Κυρίου νικήσας, καθωμολόγησας, τον εν Τριάδι Θεόν, Δημιουργόν των απάντων, Ον υμνούσιν Άγγελοι, ομού και άνθρωποι.

Ομοζύγου οδύνην και συμβουλάς Άγιε, Πνεύματος αγίου δυνάμει, καλώς διώρθωσας, και εν αγάπη πολλή, ω Αγγελή την καρδίαν, της συζύγου έστρεψας, προς πίστιν ένθεον.

Υπομείνας γενναίως τους αικισμούς πάντιμε, και μαρτυρικώς τελειώσας, τον βίον έφθασας εις ουρανίους μονάς, κατεστεμμένος εν δόξη, καθορών τον Κύριον, Ον επεπόθησας.

**Θεοτοκίον.**

Νεανίδων Παρθένε και μοναχών καύχημα, και σεμνών μητέρων ο κόσμος, Μαρτύρων έδρασμα, ως Θεοτόκος αγνή, τους ευσεβείς περιφρούρει, Σαις λιταίς προς Κύριον, Θεομακάριστε.

**Κάθισμα. Ήχος δ’ . Ταχύ προκατάλαβε.**

Τον Μάρτυρα στέψωμεν εν εγκωμίων ωδαίς, και τούτου κηρύξωμεν μαρτυρικήν τελευτήν, και δόξαν την άφθιτον, χαίρων γαρ απεδέχθη, μαρτυρίου το τέλος, Πνεύματι καταισχύνας, αθεότητος πλάνην, αυτού Χριστέ ικεσίαις, σώσον τον κόσμον σου.

**Δόξα. Και νυν. Θεοτοκίον**

Η μόνη κυήσασα τον ποιητήν του παντός, η μόνη κοσμήσασα την ανθρωπότητα, τω τόκω σου Άχραντε, ρύσαί με των παγίδων, του δολίου Βελίαρ, στήσόν με επί πέτραν, των Χριστού θελημάτων, αυτόν εκδυσωπούσα εκτενώς, ον εσωμάτωσας.

**Ωδή δ’ . Εισακήκοα Κύριε.**

Ευσεβείας το πρότυπον, και ομολογίας το εγκαλλώπισμα, Αγγελή θεομακάριστε, ανεδείχθης χάριτι του Πνεύματος.

Ουρανού επεπόθησας, τον σαββατισμόν και την αγαλλίασιν, Αγγελή Μαρτύρων σύσκηνε, και του Θεανθρώπου όντως σύνεδρε.

Μαρτυρίου τον στέφανον, είληφας αξίως Μαρτύρων άγαλμα, Αγγελή πιστών το στήριγμα, και προς Κύριον πρέσβυ θερμότατε.

**Θεοτοκίον.**

Απειράνδρως Θεόνυμφε, Λόγον εν γαστρί Σου εκυοφόρησας, και Θεάνθρωπον εγέννησας, τον βροτοίς την άφεσιν δωρούμενον.

**Ωδή ε’ . Φώτισον ημάς.**

Ρήματα ζωής, εν καρδία έχων Άγιε, και Βασιλείας πόθον ω Αγγελή, του μαρτυρίου εδέξω τιμήν πανεύφημε.

Τήρησον ημάς, εν αγάπη προς τον Κύριον, ταις προς Αυτόν λιταίς σου ω Αγγελή, και εν ειρήνη και πίστει θεομακάριστε.

Ύψωσον τον νουν, προς τα άνω των τιμώντων σε, και τας καρδίας πάντων προς τον Θεόν, ω Νεομάρτυς, πρεσβεύων προς τον Φιλάνθρωπον.

**Θεοτοκίον.**

Ρήτορες σιγής, των ιχθύων αφωνότεροι, εν Σοι εδείχθησαν Παρθένε αγνή, εμμελετώντες, το θαύμα της Σης συλλήψεως

**Ωδή στ’ . Την δέησιν.**

Ο Κύριος, εν Αγίοις έταξεν, Αγγελή την σην ψυχήν θεοφόρε, ότι καλώς, ηγωνίσθης εν κόσμω, και ωμολόγησας πίστιν την ένθεον, ενώπιον Αγαρηνών, και αθέων μη πτήξας το φρόνημα.

Συ ήσχυνας, ασεβών το φρόνημα, και αθέων δυσσεβών επιθέσεις, ότι εν σοι, κατεσκήνωσεν όντως, του Παρακλήτου η χάρις πανένδοξε, και γέγονας ω Αγγελή, μαρτυρίας το κλέος και καύχημα.

Υπέρτερος, δυσσεβών συ γέγονας, Αγγελή ομολογία αγία, και του Χριστού, αφομοίωμα θείον, και Πρωτοτόκων Μαρτύρων αντίγραφον, διο ηξίωσαι κλεινέ, του λαβείν εκ Θεού στέφος άφθαρτον.

**Θεοτοκίον.**

Μεσότοιχον, αμαρτίας πέπτωκεν, Θεοτόκε τη σαρκώσει του Λόγου, ότι Θεόν, εν βροτοίς επεφάνη, και τω Σταυρώ τοις ανθρώποις δεδώρηται, την λύτρωσιν εκ των παθών, και ειρήνην ψυχής αναφαίρετον.

**Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ’ . Τη Υπερμάχω.**

Τον Νεομάρτυρα ωδαίς εγκωμιάσωμεν, ομολογήσαντα Θεόν τον Τρισυπόστατον, Αγγελήν τον θεοτίμητον αριστέα, Αγαρηνούς γαρ μαρτυρίω εταπείνωσε, και εν αίματιτην πίστιν εστερέωσεν, όθεν έλαβε, στέφος δόξης αμάραντον.

**Ο Οίκος.**

Η του Χριστού Εκκλησία ευφραινομένη, την του Νεομάρτυρος Αγγελή, πανεύφημον μνήμην λαμπροφόρως επιτελεί. Ούτος γαρ στερρώς εμμένων, εν τη της αληθείας ομολογία, και κατανικήσας πάσας τας των δυσσεβών Αγαρηνών μηχανάς, και τας του αντιδίκου βελίαρ ενέδρας, υπέρ της ορθοδόξου πίστεως την κεφαλήν απετμήθη· όθεν εις την άνω Ιερουσαλήμ ανελθών, και συγκάθεδρος των πρωτοτόκων Μαρτύρων γενόμενος, έλαβε στέφος δόξης αμάραντον.

**Συναξάριον**

Μην Σεπτέμβριος, έχων ημέρας λ’ . Η ημέρα έχει ώρας ιβ’ , και η νυξ ώρας ιβ’ .

Τη Α’ του αυτού Μηνός, ο Άγιος νεομάρτυς Αγγελής ο εν Κωνσταντινουπόλει μαρτυρήσας κατά το 1680 ξίφει τελειούται. Άνθρωπος μεν ην Αγγελής κατ οὐσίαν, τμηθείς δε ώφθη άγγελος συν αγγέλοις. Ούτος, ήτον από την ενορίαν του Αγίου Κωνσταντίνου, της εν Κωνσταντινουπόλει Καραμανίας, την τέχνην χρυσοχόος, έχων μίαν γυναίκα, και παίδας εξ, ζωήν χριστιανικήν ζων τιμίως, ουδενός δε των αναγκαίων στερούμενος. Συνέβη λοιπόν μία των ημερών, να υπάγη εις την πανήγυριν της εορτής της Θεοτόκου, τα λεγόμενα εννεαήμερα, εις το χωρίον του Αγίου Στεφάνου, εις τα Φλωρία. Εκεί ήσαν και μερικοί εξωμόται, οι οποίοι επήραν τα καλύμματα της κεφαλής των χριστιανών, και τα εφορούσαν, τα δε ιδικά των άσπρα φακιόλια έδιδαν εις τους χριστιανούς να τα φορούν, και ούτως όλοι εχόρευαν. Το δε πρωί ήλθον οι εξωμόται εις τον οίκον του ευλογημένου Αγγελή, και του λέγουν: Διατί φορείς σήμερον το χριστιανικόν κάλυμμα; Ο δε Μάρτυς απεκρίθη: Ως Χριστιανός το φορώ. Οι δε λέγουν αυτώ: Εσύ χθες έγινες μουσουλμάνος! Του δε Αγγελή εκπλαγέντος εις αυτό, και αγανακτούντος, αυτοί θυμωθέντες μάλλον έφεραν ανθρώπους της εξουσίας, και λαβόντες αυτόν, ήγαγον εις το κριτήριον καταμαρτυρούντες, ότι έμπροσθέν των εχθές έγινε μουσουλμάνος. Ο δε Μάρτυς ηρνείτο τούτο έμπροσθεν και του Κριτού και του Βεζίρη, και ουδέν επείσθη εκ των κολακειών τε και φοβερισμών. Ούτε και εκ της γυναικός του επείσθη, αλλά μάλλον εκείνη ενίσχυσε περισσότερον εις την πίστιν. Εν τέλει, βλέποντας ο Βεζίρης, το αμετάθετον του Μάρτυρος, απεφάσισεν όπως θανατωθή. Φέρνοντας οι δήμιοι έμπροσθεν του παλατίου, πλησίον της αγίας του Θεού Σοφίας, απέτεμον την κάραν του Αγίου. Εν δε τω μεσονύκτιω, εν φως θεϊκόν, ως στύλον πύρινξον όπου κατέβη από τον Ουρανόν επάνω εις τον Άγιον, και εστέκετο ώραν ικανήν. Τούτο δε είδον όχι μόνον χριστιανοί αλλά και πολλοί Αγαρηνοί· όθεν αυτοί έδωκαν είδησον δια το θαύμα τούτο, και ευθύς έγινε προσταγή από την Πόρταν να ριφθή εις την θάλασσαν. Τούτο δε έμαθον οι χριστιανοί, και ο σύλλογος των γουναράδων έδωκε τριακόσια γρόσια και ηγόρασε το άγιον λείψανον. Δια να μην καταλάβη δε ουδείς το πράγμα, επρόσταξεν ο προρρηθείς Αγάς και ητοίμασαν οι γουναράδες εν καίκι ιδικόν των. Πηγαίνοντας δε οι Τούρκοι με άλλο καίκι, τάχα δια να ρίψουν το λείψανον εις την θάλασσαν, με τρόπον κρύφιον έρριψαν μέσα εις το καίκι των χριστιανών. Το οποίον παραλαβόντες οι γουναράδες, υπήγαν και το ενταφίασαν μετά πάσης τιμής και ευλαβείας, αντίπεραν εις το Μοναστήριον, το ευρισκόμενον εις το νησίον της Πρώτης. Έτυχε δε τότε εις την Πόλιν ο Άγιος Δρύστας κυρ Παρθένιος, ο οποίος ακούων, τα περί του αγίου τούτου μάρτυρος Αγγελή, ετίμησεν τον Άγιον με εγκώμια. Θαυμαστόν δε γεγονός είναι και το εξής: Μετά τον θάνατον του Αγίου, τρεις ονομαστοί μεγιστάνες των Τούρκων, οίτινες μάλιστα ήτον αίτιοι του θανάτου του Μάρτυρος, ο Σαρί Αμπτουλάχογλους Γετί Κουλέ Αγασή, ο βασιλικός μεζίνης, και ο Γιακούπ Αγανούνογλους, ησθένησαν βαρέως, και κινδυνεύοντες εις θάνατον, δεν ηδύναντο να ξεψυχήσουν, αλλ’ έξω φρενών γενόμενοι εφώναζον συνεχώς και έκραζον το όνομα του Μάρτυρος, και ούτω εβασανίζοντο πολλάς ημέρας, και δεν ηδύναντο να απορρίψουν την μιαράν των ψυχήν, έως όπου έκραξαν την γυναίκα του Μάρτυρος, και έλαβον συγχώρησιν από αυτήν δια τον άδικον φόνον όπου επροεξένησαν εις τον άνδρα της, και τότε εξεψύχησαν. Αύτη η φήμη διεδόθη, και συμβούλιον έγινε, και προσταγή ισχυρά, εις το εξής να μην βιάσουν κανένα χριστιανόν, μηδέ να τον τιμωρήσουν να γίνη Τούρκος, αλλ’ όποιος εκ προαιρέσεως θέλει να γίνη, ας γίνεται. Δια ολίγα χρόνια όμως εκράτησε αύτη η προσταγή. Κατά τον καιρόν εκείνον, ηγουμένευεν εις το μοναστήριον της Πρώτης ένας ενάρετος άνθρωπος, Αθανάσιος ονόματι, όστις ενταφίασε το άγιον λείψανον του Μάρτυρος εις τον ίδιον τάφον του προηγουμενεύσαντος. Εκείνην λοιπόν την νύκτα εφάνη ο προηγούμενος εις τον ύπνον του Αθανασίου και του λέγει: Τι έκαμες ω καθηγούμενε, και ενταφίασες το άγιον λείψανον του Μάρτυρος εις τον εδικόν μου τάφον; Και είμαι εγώ άξιος να συγκατοικήσω εις ένα τόπον με τοιούτον Μάρτυρα; Όθεν παρακαλώ σε, η εκείνον μετατόπισε, η τα ιδικά μου λείψανα. Τα δε τέκνα του Μάρτυρος δια πρεσβειών αυτού ηλευθερώθησαν από την Κωνσταντινούπολιν, και υπήγαν εις την Βλαχίαν, και εκεί δεχθέντα παρά των αυθεντών, ηυτήχησαν, και έγιναν μεγάλοι άρχοντες.

Τη αυτή ημέρα, αρχή της 'Ινδικτου, ήτοι του νέου έτους.

Ίνδικτον ημίν ευλόγει νέου χρόνου, ω και παλαιέ και δι’ ανθρώπους νέε. Η του Θεού Αγία Εκκλησία εορτάζει σήμερον την Ινδικτίωνα, δια τρία αίτια. Πρώτον, επειδή και αυτή είναι αρχή του χρόνου. Δια τούτο και παρά των παλαιών Ρωμαίων πολλά ετιμάτο αύτη εξ αρχαίων χρόνων· Ινδικτίων δε κατά την ρωμαϊκήν, ήτοι λατινικήν γλώσσαν, θέλει να είπη ορισμός. Και δεύτερον, εορτάζει ταύτην η Εκκλησία, επειδή και κατά την σημερινήν ημέραν υπήγεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μέσα εις την Συναγωγήν των Ιουδαίων, και εδόθη εις αυτόν το βιβλίον του Προφήτου Ησαίου, καθώς γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς (κεφ. δ )· το οποίον ανοίξας ο κύριος ημών, ευθύς εύρε τον τόπον εκείνον, ήτοι την αρχήν του εξηκοστού πρώτου Κεφαλαίου, εις το οποίον είναι γεγραμμένα δια εαυτόν τα λόγια ταύτα: Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου ένεκεν έχρισέ με· ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμμένους τη καρδία, κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν, αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει, κηρύξαι ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν. Αφ’ ου δε ανέγνωσεν ο κύριος τα περί αυτού λόγια ταύτα, έκλεισε το βιβλίον και το έδωκεν εις τον υπηρέτην. Έπειτα, καθίσας, είπεν εις τον λαόν: Ότι σήμερον ετελειώθησαν οι λόγοι της Προφητείας ταύτης εις τα ιδικά σας ωτία. Όθεν, ο λαός ταύτα ακούων, εθαύμαζε δια τα κεχαριτωμένα λόγια, τα οποία εξήρχοντο από του στόματός του, ως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι δε και Τρίτη αιτία, δια την οποίαν η Εκκλησία του Χριστού κάμνει σήμερον ενθύμησιν της Ινδίκτου. Και εορτάζει την αρχήν του νέου έτους· ήγουν, δια μέσου της υμνωδίας και ικεσίας, όπου προσφέρομεν εις τον Θεόν εν τη εορτή ταύτη, γίνη ο Θεός ίλεως εις ημάς, και ευλογήση το νέον έτος, και χαρίση τούτο εις ημάς ευτυχές και γεμάτον από όλα τα σωματικά αγαθά. Και ίνα φωτίση τας διανοίας μας, εις το να περάσωμεν όλον τον χρόνον καθαρώς και με αγαθήν συνείδησιν, και εις το να ευαρεστήσωμεν τω Θεώ με την φύλαξιν των εντολών του· και ούτω να τύχωμεν των εν Ουρανοίς αιωνίων αγαθών.

Τη αυτή ημέρα, μνήμην ποιούμεν του γενομένου θαύματος παρά της Αγίας Θεοτόκου εν τη Μονή των Μιασηνών, όταν δηλαδή η σεβασμία αυτής εικών, ερρίφθη εν τη λίμνη τη καλουμένη Ζαγουρού, δια τον φόβον των Εικονομάχων, και ύστερον μετά πλείστους χρόνους, πάλιν εκ της λίμνης θαυμασίω τρόπω ανεφάνη άσπιλος. Αυθαιρέτως άνεισιν άγρα τις ξένη, Λίμνης βυθού πάντιμος εικών Παρθένου.

Τη αυτή ημέρα, μνήμη του γενομένου εμπρησμού εν Κωνσταντινουπόλει, κατά τους χρόνους του Βασιλέως Λέοντος του Μεγάλου του επονομαζομένου Μακέλλη, εν έτει

450, όταν το πλείστον μέρος της Πόλεως επυρπολήθη δια τας αμαρτίας ημών, επί ημέρας επτά. Θυμού Θεού πυρ εκκαέν, Μωσής λέγει, εμπρησμόν εξέκαυσε τη Πόλει μέγαν.

Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Συμεών του στυλίτου.

Λιπών Συμεών την επί στύλου βάσιν, Την εγγύς εύρε του Θεού Λογου στάσιν. Ούτος ο μέγας Συμεών κατήγετο από χωρίον τι ονομαζόμενον Σισάν, το οποίον ευρίσκεται μεταξύ της επαρχίας των Σύρων και των Κιλίκων, κατά τους χρόνους Λέοντος του Μεγάλου του έπονομαζομένου Μακέλλη, και μαρτυρίου Πατριάρχου Αντιοχείας, εν έτει υνζ (457). Αγαπήσας δε τον Θεόν εκ νεαράς του ηλικίας, άφησε τον κόσμον και τα εν κόσμω, και υπήγεν εις εν Μοναστήριον εκεί πλησίον ευρισκόμενον, όπου κατώκουν δύο ασκηταί. Με τους οποίους διαπεράσας και επίτηδες υπήγεν εις τον Μέγαν Όσιον Ηλιόδωρον, τον οποίον μεταχειριζόμενος διδάσκαλον της μοναδικής ζωής, διεπέρασεν υποκάτω εις αυτόν επτά χρόνους αγωνιζόμενος τοσούτον, ώστε υπερέβαλε τους ογδοήκοντα μοναχούς, τους οποίους είχε συναγωνιστάς του· επειδή όλη μεν την εβδομάδα έμενε νηστικός, την δε μέσην του είχεν έσωθεν εζωσμένην με σχοινίον τραχύτατον, κατεσκευασμένον από φοίνικας, τόσον όπου όλη του η μέση επληγώθη τριγύρω, και έρρεον αίματα· και απλώς ηγωνίζετο με μίαν νεοφανή και υπέρ άνθρωπον άσκησιν. Δια ταύτην την αιτίαν επροστάχθη από τους συναγωνιστάς του μοναχούς να απομακρυνθή απ’ αυτών, δια να μη γίνη βλάβης αίτιος ειςτούς ασθενεστέρους κατά το σώμα αδελφούς, οίτινες μιμούμενοι αυτόν, εσπούδαζον να αγωνίζονται υπέρ την δύναμίν των. Εξελθών δε εις τα ησυχαστικά μέρη του εκείσε βουνού, κατέβη μέσα εις ένα λάκκον άνυδρον, και εκεί ησύχαζε. Μετά παρέλευσιν δε πέντε ημερών, μετανοήσαντες οι ανωτέρω συναγωνισταί του μοναχοί, εζήτησαν και εύρον αυτόν· και ούτω τον προσέλαβον πάλιν εις το Μοναστήριον. Ύστερον δε απ’ ολίγον καιρόν, μεταβάς εις χωρίον τι ονομαζόμενον Τελανισσόν, και ευρών εις αυτόν μικρόν κελλίον, εκεί διέμεινεν έγκλειστος τρία ολόκληρα έτη· επειδή δε ο Όσιος επεθύμησε να μην φάγη φαγητόν εις τεσσαράκοντα ημέρας, ως ο Προφήτης Μωϋσής και Ηλίας, δια τούτο παρεκάλεσε τον φίλον του και ηγαπημένον Βλάσσον, τον θαυμάσιον εκείνον Όσιον, να μη αφήση φαγώσιμον πράγμα μέσα εις το κελλίον του, αλλά να χρίαη έξωθεν την θύραν. Και τούτου γενομένου, διήλθεν ο θείος Συμεών νηστικός τεσσαράκοντα ολοκλήρους ημέρας, χωρίς να φάγη παντάπασι κανέν φαγητόν. Τόσον, όπου από την υπερβάλλουσαν νηστείαν έπεσε κατά γης, και πλέον δεν εδύνατο ούτε να λαλήση, ούτε να κινηθή· ελθών δε ο του Θεού άνθρωπος Βλάσσος, και βλέπων τον Όσιον εν τοιαύτη αδυναμία, έβρεξε σπόγγον, και εσπόγγισε το στόμα του έξωθεν, και ούτω τον εκοινώνησε τα θεία Μυστήρια. Όθεν, ενδυαμωθείς εκ τούτων ο Όσιος, ηγέρθη και έφαγεν ολίγον ψωμίον, αναβάς δε εις την κορυφήν του βουνού, πάλιν και εκεί έμεινε νηστικός άλλας τεσσαράκοντα ημέρας, εις τρόπον ώστε το τέλος της πεπερασμένης τεσσαρακονθημέρου νηστείας του, ήτον αρχή της μελλούσης. Επειδή δε εκ της φήμης του Αγίου έτρεχον πολλοί χριστιανοί εις αυτόν χάριν ευλαβείας, και εσύγχυζον την ησυχίαν του, δια τούτο εμεθοδεύθη και έκαμε στύλον υψηλόν από την γην τριακοντάεξ πήχεις· επάνω εις τον οποίον, όχι μόνον ενήστευε πάλιν παρομοίως τεσσαρακοντάδας ημερών, αλλά και προς τούτοις διήνυε τας ημέρας ταύτας όρθιος. Όθεν, εκ της φήμης τούτων έτρεχον περισσότερα πλήθη και έθνη ανθρώπων εις αυτόν από κάθε μέρος, και εβαπτίζοντο δια των χειρών του μακαρίου Θεοδωρήτου, όστις εστόλισε τον θρόνον της εν Κυρίω Εκκλησίας, και αυτός πρώτος συνέγραψε τα περί του Οσίου τούτου Συμεών. Γενόμενος λοιπόν περιβόητος ο Όσιος ούτος, τόσον με το ύψος της ζωής του, όσον και με το πλήθος των θαυμάτων του, και αυτουργός χρηματίσας εξαίσιος πολλών και μεγάλων ιαμάτων, και πρόξενος σωτηρίας δειχθείς εις πολλούς, επροφήτευσεν αψευδώς πολλά πράγματα, τα οποία έμελλον να συμβώσι. Ξηρασίαν, λέγω, και πείναν και πανώλην, και ακρίδας, τα οποία όλα πραγματικώς έγιναν. Μιμηθείς δε την ζωήν των αύλων Αγγέλων με υλικόν σώμα (τόσιν πολύ, ώστε τινές ηπόρουν δι’ αυτόν, μήπως ήτο καμμία φύσις ασώματος), έγινε θέατρον και εις τους Αγγέλους, και εις τους ανθρώπους. Το δε θαυμαστότερον είναι, ότι και με τόσους υπερβολικούς κόπους της ασκήσεως, και με τόσον ύψος αρετών και πλήθος θαυμάτων, πάλιν τόσην άκραν ταπείνωσιν είχεν ο τρισμακάριστος, εις τρόπον ώστε ενόμιζε τον εαυτόν του κατώτερον από όλους τους ανθρώπους, και εφέρετο έως και εις αυτούς τους επαίτας και αγροίκους ανθρώπους ως τις υποτακτικός· εναντίον δε μόνον των αιρέσεων εφέρετο με θυμόν, η μάλλον ειπείν, ζήλον. Όθεν. εκ τούτων και των τοιούτων μέγας γενόμενος παρά πάσι, προς Κύριον εξεδήμησε, δια να λάβη τους μισθούς των αγώνων του, ζήσας έτη 56. Πλην και μετά θάνατον δεν έπαυσεν από του να ενεργή διάφορα θαύματα.

Τη αυτή ημέρα, η κοίμησις Ιησού του Ναυη.

Ον του τρέχειν έστησεν ήλιον πάλαι. Λιπών Ιησούς, ήλιον δόξης βλέπει. Ούτος έγινεν υιός μεν του Ναυή, διάδοχος δε του Προφήτου Μωϋσέως, 85 ετών, του νομοθέτου των Εβραίων, και ανεχαίτισε το ρεύμα του Ιορδάνου και διεβίβασε τους Ισραηλίτας πεζούς, νικήσας δε την Ιεριχώ, ήτις ήτον πόλις των αλλοφύλων, είδε τον αρχιστράτηγον Μιχαήλ κρατούντα σπαθί εις την χείράν του· όθεν, ρίψας τα όπλα κάτω, έπεσεν εις τους πόδας αυτού. Πολεμών δε τους Γαβαωνίτας αλλοφύλους, και βλέπων, πως ο ήλιος επλησίαζε να βασιλεύση, έχων προθυμίαν δια να πολεμήση ακόμη, παρεκάλεσε τον Θεόν και είπε: Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών (Ιησούς, ι , 12). Και ευθύς ο ήλιος εστάθη από τον δρόμον του, έως ότου ενίκησε κατά κράτος τους αλλοφύλους. Διαπεράσας δε τον λαόν των Ιουδαίων από την έρημον, και διαμοιράσας εις αυτόν την γην της επαγγελίας, ήτοι την Παλαιστίνην και Ιερουσαλήμ, έγινε φοβερός εις τους εχθρούς αλλοφύλους. Και ούτω δείξας την ανδρείαν και αρετήν του με πολλούς και διαφόρους πολέμους, εις διάστημα εικοσιεπτά ολοκλήρων ετών, και φανείς αυθέντης και ηγεμών του ισραηλιτικού λαού με οσιότητα και δικαιοσύνην, απέθανε τω 1540 π. Χ., ζήσας έτη 140 και ετάφη τιμίως από τον λαόν του Ισραήλ. Ταύτα πάνυα διηγείται το έκτον βιβλίον Ιησού του Ναυή, της Παλαιάς Διαθήκης, προύλαβε δε την Χριστού γέννησιν έτη 1442.

Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Γυναικών Μαρτύρων, παρθένων και ασκητριών, και Αμμούν Διακόνου και διδασκάλου αυτών. Δισεικαρίθμοις παρθένοις πυρ και ξίφος Θεού προεξένησαν Υιόν νυμφίον. Αμμούν καλύπτραν έμπυρον δεδεγμένος το σαρκικόν κάλυμμα χαίρων εξέδυ.  Αύται αι Αγίαι Γυναίκες ήσαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Λικινίου εν έτει τε (305), καταγόμεναι από την Ανδριανούπολιν της Μακεδονίας. Αι οποίαι χριστιαναί ούσαι, ηκολούθησαν τον Χριστόν, έχουσαι διδάσκαλον και οδηγόν τον Διάκονον Αμμούν. Επειδή δε συνελήφθησαν από τον άρχοντα της Ανδριανουπόλεως Βάβδον ονομαζόμενον, και ετιμωρήθησαν πολλά, διότι δεν επροσκύνουν τα είδωλα, τούτου ένεκα προσηυχήθησαν εις τον Θεόν, και ευθύς ηρπάγη και εκρεμάσθη εις τον αέρα ο ιερεύς των ειδώλων· και εκεί μείνας τιμωρούμενος επί ώρας πολλάς, τελευταίον πίπτων κάτω, κακώς ο κακός εξέψυξεν. Ο δε Άγιος Αμμούν κρεμάται και ξέεται κατά τας πλευράς· έπειτα, δέχεται εις την κεφαλήν περικεφαλαίαν σιδηράν πεπυρακτωμένην. Επειδή δε ουδεμίαν βλάβην εκ ταύτης έλαβεν, απεστάλη ομού με τας ανωτέρω Αγίας Παρθένους από την Βερρόην εις την Ηράκλειαν της Θράκης, προς τον τύραννον Λικίνιον. Όθεν τη προσταγή αυτού, αι μεν δέκα Παρθένες ερρίφθησαν εις την φωτίαν και ετελειώθησαν, αι δε οκτώ απεκεφαλίσθησαν ομού με τον Διάκονον Αμμούν· αι δε άλλαι δέκα, κτυήθείσαι με το σπαθί εις το στόμα και εις την καρδίαν, παρέδωκαν το πνεύμα. Από δε τας επιλοίπους δώδεκα, όπου έμειναν, άλλαι μεν κατεκόπησαν υπό μαχαίρας, άλλαι δε, λαβούσαι εις το στόμα σίδηρα αναμμένα, προς Κύριον εξεδήμησαν.

Τη αυτή ημέρα, μνήμη των αγίων μαρτύρων και αυταδέλφων Ευόδου, Καλλίστης και Ερμογένους.

Κάλλιστον όντως εύρε Καλλίστη τέλος συν τοις καλοίς τμηθείσα διττοίς συγγόνοις. Ούτοι οι Άγιοι ήσαν αδέλφια κατά σάρκα, Έλληνες δε όντες το γένος, κατά τον καιρόν του κηρύγματος των Αποστόλων επίστευσαν τω Χριστώ και ανεγεννήθησαν δια του Αγίου Βαπτίσματος. Όθεν, και ως χριστιανοί διεβλήθησαν εις τον κατά τόπους άρχοντα, παρασταθέντες δε εις αυτόν, έδειξαν την ευγένειαν και το ανδρείον φρόνημα των ψυχών των, ομολογήσαντες τον Χριστόν. Διο και κατεδικάσθησαν να λάβωσι τον δια ξίφους θάνατον, και ούτω ετελείωσαν τον δρόμον του Μαρτυρίου, και απήλθον στεφανηφόροι εις τα Ουράνια.

Τη αυτή ημέρα, μνήμη της Αγίας Μαρθας, μητρός του οσίου Συμεών.

Εν γη ξενίζει Μαρθα τον Χριστόν πάλαι σε δε ξενίζει, Μαρθα, Χριστός εν πόλω.

 Τη αυτή ημέρα, μνήμη της Οσίας Ευανθίας

Ευ μάλα εξήνθησεν η Ευανθία ανθηφορούσα αρετάς ανθηπνόους.

 Τη αυτή ημέρα, ο Όσιος Μελέτιος ο νέος, ο εν τω όρει Μυιουπόλεως (Κιθαιρώνι) ασκήσας εν ειρήνη τελειούται.

Σαυτόν καθάρας, Μελέτιε τρισμάκαρ, ώφθης δοχείον Πνεύματος του αγίου. Ο Όσιος Μελέτιος ο νέος, ήκμασε κατά τον ΙΑ αἰῶνα, επί αυτοκράτορος Αλεξίου Α Κομνηνοῦ (1081-1118). Υπήρξεν εις των μεγάλων αναμορφωτών του μοναχικού βίου εις την κυρίως Ελλάδα, δράσας μετά του Οσίου Λουκά του Στειριώτου (+953) και του Οσίου Νίκωνος του Μετανοείτε (+998), έργω και λόγω προς εδραίωσιν της χριστιανικής πίστεως εις κρισίμους δια το έθνος και την Εκκλησίαν στιγμάς. Ούτος, εγεννήθη το 1035 μ. Χ. εις το χωρίον Μουταλάσκα της Καππαδοκίας, εκ του οποίου κατήγετο και ο επιφανής ασκητής του Ε μ. Χ. αιώνος Σάββας ο ηγιασμένος (+532). Οι γονείς του Μελετίου, Ιωάννης και Σοφία, διακρινόμενοι δια την ευσέβειαν και αρετήν των, ανέθρεψαν αυτόν με ιδιαιτέραν επιμέλειαν. Επειδή όμως ενεφάνιζε κατά την παιδικήν του ηλικίαν, δυσμαθείαν τινα, κατέφυγεν εις τον ναόν, ίνα ζητήση την χάριν και την ευλογίαν του Θεού. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί την έγκαιρον ανάπτυξιν εις τον Μελέτιον ιερών πόθων και κλίσεων. Ήτον δεκαπενταετής την ηλικίαν, ότε οι γονείς του εσκέφθησαν να τον νυμφεύσουν. Εκείνος όμως, δραπετεύσας εκ της πατρικής του οικίας, κατέφυγεν εις Κωνσταντινούπολιν, το σώμα μόνον αράμενος και οβολούς επτά συν τω σώματι, και εισήχθη εις την Μονήν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, άγνωστον που κειμένην. Μετά τριετή δοκιμασίαν εν τη Μονή, εκάρη μοναχός και επεδόθη εις πνευματικόν καταρτισμόν, διακριθείς συντόμως μεταξύ των συμμοναστών του δια την αυστηράν του προσήλωσιν εις τα ιδεώδη του μοναχισμού, ενώ δεν παρέλειπε να επισκέπτεται συχνά τα ιερά σεβάσματα της πόλεως και δη τον ναόν της του Θεού Σοφίας. Αργότερον επιθυμήσας να επισκεφθή την Ρώμην και τα Ιεροσόλυμα δα να προσκυνήση τους Αγίους Τόπους, επορεύθη εις Θεσσαλονίκην, ένθα επεσκέφθη τον ναόν του Αγίου Δημητρίου. Κατά θείαν όμως υπόδειξιν ανέβαλε την μεγάλην αυτού αποδημίαν εις Ρώμην και Ιεροσόλυμα και ήλθεν εις Αθήνας, ένθα επεσκέφθη τον εν τω Παρθενώνι της Ακροπόλεως ναόν της Θεοτόκου (Παναγία Αθηνιώτισσα). Εκείθεν μετέβη εις Θήβας και κατέληξεν εις το ευκτήριον του Αγ. Γεωργίου, ευρισκόμενον είκοσι στάδια νοτίως της πόλεως. Εν αυτώ παραμείνας ο Όσιος επί 28 έτη ασκούμενος, μετέβαλε δια της αθρόας προσελεύσεως μιμητών του βίου του το ευκτήριον εις Μοναστήριον. Ο ενταύθα όμως βίος του Οσίου δεν διερρεύσε άνευ σκανδαλισμών. Γυνή τις εκ των αριστοκρατικών οικογενειών της πλουσίας τότε πόλεως των Θηβών, ηθέλησε να παρασύρη αυτόν εις ανηθικότητα. Ο Όσιος απεμάκρυνεν αυτήν και εις εαυτόν επέβαλε νηστείαν 40 ημερών και επί πλέον, ετήσιαν ακοινωνησίαν προς τους λοιπούς ανθρώπου, καίτοι σοβαρώς ασθενήσας είχεν ανάγκην περιθάλψεως. Μετ’ ου πολύν χρόνον ο Όσιος απήλθε προς εκπλήρωσιν παλαιοτέρας του επιθυμίας εις Ιεροσόλυμα και Ρώμην. Μεταβαίνων όμως εις Παλαιστίνην υπέστη καθ’ οδόν παρά των Αγαρηνών πολλά δεινά, ραβδισμούς, λιθασμούς, ύβρεις, κατά κόρης ραπίσματα, εκινδύνευσε δε να θανατωθή, διότι οι Αγαρηνοί ηξίουν παρ’ αυτού να ρίψη κατά γης τον Τίμιον Σταυρόν και να τον πατήση. Τελικώς διεσώθη τη επεμβάσει προφανώς Εμίρου τινος. Επανακάμψας ο Μελέτιος εις το παρά τας Θήβας Μοναστήριον, προϋξένησε μεγάλην χαράν εις τους μοναχούς, οι οποίοι τον εδέχθησαν με ιδιαίτερον σεβασμόν και ως αγίω λοιπόν εκ της των αγίων μετοχής εκτετελεσμένω, οίος άρα και ην, προσείχον αυτώ. Αλλ’ εκείνος ταπεινών εαυτόν έδωκε δια μίαν εισέτι φοράν τον τύπον της μοναχικής ζωής, δι’ αδιακόπου εργασίας και λιτής διαίτης, τρίχινον ιμάτιον φορών και σανδάλια, ψάλλων, αγρυπνών και καθ’ υπερβολήν μοχθών εις κηπίας και φυτουργίας, προσευχάς και στερήσεις. Κατά την περίοδον αυτήν αναφέρονται μεταξύ των θαυμαστών έργων του Οσίου, πολλά άξια διηγήσεως, η φήμη των οποίων περιέφερε πανταχού το ιερόν αυτού όνομα και είλκυε προς το μοναστήριον πλήθη λαού. Η συρροή όμως πολλών επισκεπτών απέβη ενοχλητική δια τον Όσιον. Δια τούτο καταλιπών 12 μοναχούς υπό ηγούμενον τον Νικόλαον, ανεχώρησεν εκ της Μονής του Αγ. Γεωργίου και ήλθεν εις τόπον έρημον παρά το όρος Φιλάγριον, προφανώς πτυχήν απόμερον του Κιθαιρώνος, ένθα ήρχισε να οικοδομή κελλία. Αλλά, αντιληφθείς, ότι ο τόπος ήτο ακατάλληλος, προυχώρησε προς τα όρια Αττικής και Βοιωτίας, μέχρι των δυσβάτων και τραχέων κορυφών του όρους Κιθαιρώνος, ένθα η Μυούπολις, και εγκατεστάθη μονίμως εις την Μονήν του Συμβόλου, τιμωμένην επ’ ονόματι των Ασωμάτων. Ο ηγούμενος της Μονής Θεοδόσιος, παρεχώρησεν εις τον Μελέτιον το ευκτήριον του Σωτήρος. Εις αυτό συνεκεντρώθησαν, ελκυόμενοι εκ της αγιότητος του Οσίου, 100 περίπου μοναχοί και ιδρύθησαν δύο εισέτι νέοι ναοί προς τιμήν της Θεοτόκου και του Προφήτου Ηλιού. Δια την κάλυψιν των πνευματικών αναγκών των μοναχών, ο Όσιος παρεκάλεσε και έλαβε παρά του Πατριάρχου Κων/λεως Νικολάου Γ Γραμματικοῦ (1084-1111) τον ιερατικόν βαθμόν μετά του δικαιιώματος του εξομολογείν. Μετά τον θάνατον του Θεοδοσίου, ο Μελέτιος απέκτησε και την Μονήν του Συμβόλου, την οποίαν κατέστησε Κεντρικήν Λαύραν, εξελιχθείσαν εις την σωζομένην σήμερον φερώνυμον Μονήν αυτού. Ο σημειωθείς έκτοτε πνευματικός οργασμός έφθασεν εις το απόκρυφον δια της ιδρύσεως πλείστων παραλαυρίων. Η φήμη του Οσίου, εκίνησε τον θαυμασμόν του αυτοκράτορος Αλεξίου του Α Κομνηνοῦ, ο οποίος παρεχώρησε τιμητικώς μέγα ποσόν εκ των δασμών της Αττικής. Ο Όσιος όμως εδέχθη μόνον 422 χρυσά νομίσματα ετησίως, επειδή απεύφεγε προ πάντος την απόκτησιν κτηματικής περιουσίας, προτιμών να συντηρήται η μοναχική κοινότης δια της εργασίας των μοναχών, των οποίων η κατά Χριστόν τελείωσις θα επετυγχάνετο δια της αυστηράς ασκήσεως και της αυταρκείας. Τοιουτοτρόπως εις εποχήν, καθ’ ην ο εν Ελλάδι μοναχικός βίος είχεν εκτραπή του προορισμού του, ο Μελέτιος εμόχθησε δια την εξύψωσιν αυτού, βαδίσας επί τα ίχνη των προηγηθέντων αυτού αναμορφωτών. Μεγάλα ήταν τα θαύματα του Οσίου. Προείπε μέγα σεισμόν, ο οποίος όντως επισυνέβη κατά το έτος 1087 η 1091 και συνεκλόνισε πολλούς τόπους. Αλλά και η πρόγνωσις κρισιμωτάτης συγκρούσεως του Αλεξίου Α’ πρὸς τους Κομανούς, επιδραμόντας κατά της Θράκης. Ο Αυτοκράτωρ, ευρισκόμενος εις Αγχίαλον, παρεσκευάζετο να επιτεθή. Η επίθεσις θα απέβαινεν ολέθρια δια τον Αυτοκράτορα. Όμως και έτερα θαύματα αναφέρονται. Θεραπείας βαρέως ασθενούντων, δαιμονιζομένων, εις αναπλήρωσιν ελλιπόντων αγαθών, εις εξαγωγήν ύδατος εκ της γης δια κρούσεως της ράβδου του, εις διάσωσιν τήςΜονής του εκ πυρκαϊάς, και εις λοιπούς άλλους ανάγκας. Τοιουτοτρόπως, παρέδωκε την αγίαν αυτού ψυχήν εις χείρας Θεού, το έτος 1105, εις ηλικίαν 70 ετών. Το ιερόν σκήνωμα τούΟσίου ετάφη εις την βορείαν πλευράν του εις τιμήν των Ασωμάτων νάρθηκος του κεντρικού ναού της Μονής, η οποία έκτοτε καλείται Μονή του Οσίου Μελετίου.

Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Συμεών του στυλίτου του εν Λέσβω.

Λέσβου το θρέμμα Συμεών τον στυλίτην υμνείτω Λέσβος εν θείω ναώ τούτου.

 Τη αυτή ημέρα, σύναξις του Οσίου Αντωνίου του νέου του εκ Μακεδονικής Βεροίας.

Ονητόν Αντώνιος ίσχυε τον πόλον, χρυσούν μεν ουχί, δακρύων δε το πρέον.

 Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Νικολάου του Κουρταλιώτη του εν Κρήτη.

Νικήσας, Νικόλαε, εχθρόν τον πλάνον νίκης γέρας είληφας παρά Κυρίου.

Τη αυτή ημέρα, η Σύναξις της Εικόνος της Θεοτόκου της Γεθσημανής εν Ρωσία

Ταις αυτών αγίαις πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

**Ωδή ζ’ . Οι εκ της Ιουδαίας.**

Νικητήν καθορώντες σαις λιταίς εκζητούμεν προς τον Χριστόν Αγγελή, δεήθητι σωθήναι, τους σε επευφημούντας και βοώντας εκ πίστεως· Ο των Πατέρων ημών, Θεός ευλογητός ει.

Ως αι θείαι δυνάμεις και χοροί των Μαρτύρων συνεορτάζουσιν νυν, ορώντες εν Αγίοις, τον νέον Αθλοφόρον, και ημείς εκβοήσωμεν· Ο των Πατέρων ημών, Θεός ευλογητός ει.

Την του Πνεύματος χάριν Αγγελής ο θεόφρων υπεραφθόνως λαβών, τη πίστει της Τριάδος, εστήριξεν εν έργοις, τους πιστώς Θεώ μέλποντας· Ο των Πατέρων ημών, Θεός ευλογητός ει.

**Θεοτοκίον.**

Οπτικόν της καρδίας αποκάθαρον πάντων Θεοκυήτορ σεμνή, και πύλην μετανοίας, υπάνοιξον Παρθένε, τοις βοώσι προς Κύριον· Ο των Πατέρων ημών, Θεός ευλογητός ει.

**Ωδή η’ . Τον Βασιλέα.**

Υμνολογούντες, του Αγγελή μαρτυρίαν, μιμησώμεθα τούτου τους άθλους, τον Χριστόν τιμώντες, εις πάντας τους αιώνας.

Συ εκνικήσας, Αγαρηνών δυσσεβείας, Αγγελή ορθοδόξοις κηρύττεις, τον Χριστόν υμνείτε, εις πάντας τους αιώνας.

Ανακηρύττεις, Τριαδικήν Μοναρχίαν, Αγγελή παρρησία αθέοις, την ανυμνουμένην, εις πάντας τους αιώνας.

**Θεοτοκίον.**

Θεοκυήτορ, ως υπερτέρα απάντων, δευτερεία Τριάδος κατέχεις, ης την θείαν δόξαν, υμνείς εις τους αιώνας.

**Ωδή θ’ . Κυρίως Θεοτόκον.**

Λαόν της Εκκλησίας, φύλαττε ω Μάρτυς, εξ επηρείας δαιμόνων και νόσων δεινών, ταις προς Χριστόν ικεσίαις σου θεοδόξαστε.

Οι πόθω ανυμνούντες, σην ομολογίαν, ω Αγγελή Νεομάρτυς Χριστόν τον Θεόν, δοξολογούσιν απαύστως και μεγαλύνουσιν.

Υμνήσωμεν αξίως, Νέον Αθλοφόρον, φιλομαρτύρων ο δήμος εν θείαις ωδαίς, ανακηρύττοντες τούτου τα αγωνίσματα.

**Θεοτοκίον.**

Σεμνή Παρθενομήτορ, Σε ομολογούμεν, ως Παναγίαν Μητέρα Χριστού του Θεού, και Ορθοδόξων προστάτιν και καταφύγιον.

**Εξαποστειλάριον. Γυναίκες ακουτίσθητε.**

Την πλάνην αθεότητος, κατήσχυνεν ο ένθεος, πίστιν Χριστού δε τοις πάσι, λαμπρώς εκήρυξεν έργω, χάριτι απαρνούμενος, της ζωής τα επίκηρα, δόξαν δε την ουράνιον, απολαμβάνων απαύστως, ο Αγγελής ο θεόφρων.

**Θεοτοκίον.**

Μαρίαν την Θεόνυμφον, την τέξασαν τον Κύριον, πάντες εκ πόθου τιμώμεν, ζωής γαρ γέγονε Μήτηρ, τράπεζα άρτον φέρουσα, λυχνία η φωτίζουσα, σκέπη δε κατασκέπουσα, πιστών Χριστού τας καρδίας, υπάρχει η Θεοτόκος.

**Αίνοι. Ήχος πλ. β’ . Όλην αποθέμενοι.**

Πάντες Νεομάρτυρα, και Αθλοφόρον Κυρίου, εν ωδαίς υμνήσωμεν, φιλαγίων σύστημα και τιμήσωμεν, ευκλεώς ήθλησεν, εν εσχάτοις χρόνοις, αικισμούς φαιδρώς υπήνεγκεν, και καθυπέμεινε, χάριτι τη θεία σθενούμενος, διο και κατηξίωται, ζωής της αιωνίου και κρείττονος, όθεν ικετεύει, απαύστως τον Χριστόν υπέρ ημών, του οικτειρήσαι ως εύσπλαγχνον, βροτούς αμαρτάνοντας. (Δις)

 Δεύτε Νεομάρτυρα, τον Αγγελήν θεοφρόνως, χριστοφόρων κόσμημα, εγκωμίων άνθεσι καταστέψωμεν, ευθαρσώς ήθλησεν, υπέρ αληθείας, τας βασάνους χαίρων ήνεγκε, και απεδέξατο, Πνεύματι Αγίω μαρτύριον, φωτί δε θείω σκήνωμα, ο αγωνοθέτης τετίμηκεν, όθεν ο θεόφρων, ενδόξως εν Μαρτύρων τοις χοροίς, συνυπηχεί τούτοις μέλπουσιν, ύμνον επινίκιον.

Πόθω Νεομάρτυρα, τον Αγγελήν θεοδέκτοις, εν ωδαίς υμνήσωμεν, και αυτού εκτύπωμα ασπασώμεθα, τον σταυρόν ήρε γαρ, εν χαρά και ζήλω, και Χριστόν καθωμολόγησε, Θεόν και Κύριον, και του κόσμου όντως κοσμήτορα, πιστούς δε εκραταίωσεν, εν Χριστού τη πίστει αθλήσει τε, Ου ταις ικεσίαις, φιλάνθρωπε του κόσμου Λυτρωτά, μετανοείν καθοδήγησον, τους αυτόν γεραίροντας.

**Δόξα. Ήχος πλ. β’ .**

Εν ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς, την του Νεομάρτυρος Αγγελή πανσεβάσμιον μνήμην, αδελφοί τιμήσωμεν. Ούτος γαρ εν δυσχειμέροις χρόνοις, δια του σεπτού αυτού μαρτυρίου, φύλαξ, φρουρός και κήρυξ της αμωμήτου και σωτηρίου ημών γέγονε πίστεως. Της δε δυσσεβούς των Αγαρηνών πλάνης, το άθεον και μάταιον, τη σθεναρά ομολογία κατέδειξεν. Αυτού και ημείς ταις λιταίς, του θείου ελέους αξιωθείημεν.

 Δοξολογία Μεγάλη και Απόλυσις.

**Μεγαλυνάριον.**

Δεύτε ευφημήσωμεν ευλαβώς, Αγγελήν γενναίον, Νεομάρτυρα του Χριστού, τον ομολογία, στερρά και μαρτυρίω, κηρύξαντα αθέοις Θεόν Τρισάγιον.

Η/Υ ΠΗΓΗ:

 voutsinasilias.blogspot.gr

<http://voutsinasilias.blogspot.gr/2013/08/1_26.html>