**ΙΟΥΝΙΟΣ 2!!**

**ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΡΑΣΜΟΥ**

**ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ**

**ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ**

Εις το· Κύριε εκέκραξα, ιστώμεν στίχους στ’ , και ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια γ’ του ήχου και γ’ του Αγίου.

**Ήχος α . Των ουρανίων ταγμάτων.**

Των αρετών το δοχείον η των θαυμάτων πηγή, αρχιερέων κλέος, Αθλητών η τερπνότης, Έρασμος ο θείος πάντας ημάς, τους πιστούς συνεκάλεσεν, χαρμονικώς συνελθόντες την παμφαή, τούτου μνήμην εκτελέσωμεν.

Αθλητική καρτερία τον πολυμήχανον, καταβαλών τοις όμβροις, των αιμάτων αρδεύεις, Χριστώ την Εκκλησίαν και θείαις πλοκαίς, των πανσόφων δογμάτων σου, τους των αιρέσεων θήρας αποσοβείς, εν ευσεβεία συντηρών τους πιστούς.

Αρχιερέων τερπνότης των Αθλητών καλλονή, των ευσεβών δογμάτων, ακριβέστατος φύλαξ, βρύσις ιαμάτων Χριστού μιμητά, ιερώτατε Έρασμε, την αξιέπαινον μνήμην

σου τους πιστώς, εκτελούντας περιφύλαττε.

**Δόξα. Ήχος πλ. β .**

Ως την χάριν των θαυμάτων ουρανόθεν κομισάμενος, και την πλάνην των ειδώλων στηλιτεύσας εν τοις δόγμασιν, αρχιερέων υπάρχεις δόξα τε και καύχημα, Ιερομάρτυς Έρασμε, και πάντων των πατέρων διδασκαλίας υπόδειγμα, παρρησίαν έχων προς Θεόν, Αυτόν ικέτευε σωθήναι τας ψυχάς ημών.

**Και νυν... Θεοτοκίον. Όλην αποθέμενοι.**

Σύμβολον οργής εστι, μνησικακία, θυμός τε, της οργής εμφάνεια, δι' ων και των ύβρεων τα αλλόκοτα, αναιδώς άλλονται, του οικτρού στόματος, τον εν τούτοις ενεργούμενον, ποιούντες ένοχον, πυρός της γεέννης, ως γέγραπται· διο ψυχή γρηγόρησον, φεύγε τον θυμόν τον πικρόν, την οργήν, μήνιν και την ύβριν, και πάσαν την δυσώδη εκδρομήν, τη Θεοτόκω κραυγάζουσα· Δέσποινά μου σώσόν με.

**Ή Σταυροθεοτοκίον όμοιον**

Κρίσιν Ισραήλ κριταί, θανατηφόρον κριθήναι, σε Υιέ κατέκριναν, ως κριτόν σε στήσαντες επί βήματος, τον νεκρούς κρίνοντα, και τους ζώντας Σώτερ, και Πιλάτω παριστώσί σε, και κατακρίνουσι, προ της δίκης φευ! οι παράνομοι, και βλέπουσα τιτρώσκομαι, και συγκατακρίνομαι Κύριε· όθεν και προκρίνω, θανείν υπέρ το ζην εν στεναγμοίς, η Θεοτόκος εκραύγαζε, μόνε πολυέλεε.

**ΟΡΘΡΟΣ**

**Ο Κανών του Αγίου.**

**Ωδή α . Ήχος δ . Θαλάσσης το ερυθραίον.**

Εράσμου η παμφαής πανήγυρις, εξανατείλασα, τους φιλεόρτους πάντας συγκαλεί, εις εστίασιν ένθεον, αθλοπρεπώς γαρ είληφε των ιαμάτων τα χαρίσματα.

Ρανίσιν αθλητικών αιμάτων σου, ευφραίνεις κόσμον Άγιε, τη ρωστική του Πνεύματος πηγή, συγκραθείς μυστικώτατα, ιεροφάντον Έρασμε,

διόπερ πάντες γεραίρομεν.

Σπινθήρσι πνευματικοίς πυρούμενος, ένδοξε Έρασμε, των σαρκικών ορέξεων εκτός, γεγονώς και υπήκοος, Θεού φωνή πανίερε, προς τον αγώνα ευθυδρόμησας.

**Θεοτοκίον.**

Η μόνη υπερφυώς κυήσασα, Χριστόν τον Κύριον, τους την σεπτήν εικόνα Σου σεμνή, προσκυνούντας περίσωζε, και εκ παντοίας λύτρωσαι,

διαφθοράς ταις ικεσίαις Σου.

**Ωδή γ .** Ευφραίνεται επί σοι.

Μωσέα συμβολικώς, ταις πρακτικαίς σου αρεταίς νέον σε, πάσι

Χριστός έδειξεν, ιεροπρεπέστατε Έρασμε.

Συ θείαν Πάτερ στολήν, ως Ααρών παρά Θεού κίδαριν, και τον

ποδήρη δέδεξαι, ωραιομορφώτατε Έρασμε.

Συ ώσπερ Μελχισεδέκ, κατά την τάξιν ιερεύς γέγονας,

αγιασμού χάριτι, αγγελομορφώτατε Έρασμε.

Πατέρα σε μυστικόν, λαώ ευγνώμονι Χριστός έδειξεν, ως

Αβραάμ έθνεσιν, αξιομακάριστε Έρασμε.

**Θεοτοκίον.**

Συ μόνη τοις επί γης, των υπέρ φύσιν αγαθών πρόξενος, Μήτηρ Θεού γέγονας· όθεν Σοι το χαίρε κραυγάζομεν.

**Κάθισμα. Ήχος δ . Ως γενναίον εν Μάρτυσιν.**

Ιατήρα σοφώτατον, τοις νοσούσιν ανέδειξεν, ο Χριστός σε μάκαρ τη θεία χάριτι, πας γαρ προστρέχων τη σκέπη σου, θεόληπτε Έρασμε, τας ιάσεις των παθών, αοράτως

κομίζεται· όθεν άπαντες ευφημούμεν τους γενναίους αγώνας,

και τα παλαίσματα ένδοξε.

**Δόξα. Και νυν. Θεοτοκίον.**

Ως πρεσβείαν ακοίμητον, και παράκλησιν έμμονον, κεκτημένη Πάναγνε, προς τον Κύριον, τους πειρασμούς κατακοίμισον, τα κύματα πράϋνον, της αθλίας μου ψυχής,

και εν θλίψει υπάρχουσαν, την καρδίαν μου, παρακάλεσον Κόρη, δυσωπώ σε, και χαρίτωσον τον νουν μου, όπως αξίως δοξάζω σε.

**Η Σταυροθεοτοκίον.**

Εν σταυρώ σε τεινόμενον, και τοις ήλοις πηγνύμενον, και πλευράν τη λόγχη σε τιτρωσκόμενον, κατανοούσα η Μήτηρ σου, θρηνούσα εκραύγαζεν· Οίμοι Τέκνον ποθεινόν! πως σε δήμος ο άνομος, εθανάτωσε, τον ζωήν τοις εν άδη χορηγούντα; αλλ' ανάστηθι συντόμως, χαροποιών ους ηγαπησας.

**Ωδή δ . Επαρθέντα σε ιδούσα.**

Ιατήρα σε σοφώτατον τοις νοσούσιν, ο Ιησούς παρέσχεν, και μέγαν προστάτην, τοις ανευφημούσί σε, θεόληπτε Έρασμε, δια την στερράν καρτερίαν σου.

Συμπαθέστατον σωτήρα σε εν ανάγκαις, και κραταιόν υπέρμαχον, Πάτερ θλιβομένων, Κύριος ανέδειξεν, θεοφόρε Έρασμε, δια τα φαιδρά σου παλαίσματα.

Των Αγγέλων σε συνόμιλον εν ύψιστοις, και της οικείας Βασιλείας, φαιδρόν κληρονόμον, δείκνυσιν ο Κύριος, θεόκλητε Έρασμε, δια την τιμίαν σου άθλησιν.

Ολβιώτατον λαμπτήρα της Εκκλησίας, και φαεινόν σε ήλιον, Χριστός επαξίως τω κόσμω ανέδειξε, θεάρεστε Έρασμε· όθεν γηθοσύνως υμνούμέν σε.

**Θεοτοκίον.**

Ως δεσπόζουσα Παρθένε των ποιημάτων, και τους πιστούς φυλάττουσα το θρέμμα της Άγαρ, άνελε πρεσβείαις Σου, υπάρχεις γαρ άχραντε,

τείχος και λιμήν τοις υμνούσί Σε.

**Ωδή ε . Συ Κύριέ μου φως.**

Ιταμώς δικαστήν ανομούντα κατήσχυνας, συ Έρασμε μυστηπόλε,

χεόμενος μολύβδω τα φαιδρά σου μετάφρενα.

Σου βλύσασα η σαρξ, ταις των βάκλων αικίσεσι, φως Έρασμε

μυστολέκτα, αμαυρούται ο πλάνος, συν τοις αυτού ομόφροσιν.

Έννομος λειτουργός, του Θεού γιγνωσκόμενος, συ Έρασμε μυστηπόλε,

σελασφόρω σιδήροις τοις όνυξι γεγηθώς κατετέτμησο.

Ρήγνυται ο εχθρός, επί σοι οις ειργάσατα, ω Έρασμε μυστηπόλε, ως τη

κάρα εδέξω, το πυρφόρον περίχυμα.

**Θεοτοκίον.**

Ύπερθεν Σαις λιταίς, αοράτως τους Άραβας, πυρ έδεται Θεοτόκε, επί Σοι γαρ πεποίθαμεν, πάντοθεν πολεμούμενοι.

**Ωδή στ . Θύσω σοι μετά φωνής.**

Άτρωτον εκ της φθοράς Χριστός διεσώσατο, καθάπερ Πέτρον τηρών σε, εις πολλών ανόρθωσιν πεπτωκότων, παραδόξως καθοδηγών σε τίμιε Έρασμε.

Σύντρομος, τω παραδόξω γέγονε τέρατι, ο σοβαρός δικολόγος τας γαρ εις κόνιν εναλλαγήσας, και τα κλοία των πειρασμών εώρα σοι Έρασμε.

Μέγιστον, χρηματισθείς υπό Θεού τετέλεκας, θαύμα θανέντα γαρ παίδα του Αναστασίου ήγειρας· όνπερ, συν γονεύσι, και πανοικεί εφώτισας Έρασμε.

**Θεοτοκίον.**

Ώλεσον τον Ισμαήλ μετ’ ήχου Θεόνυμφε, την κληρουχίαν Σου ταύτην, ανελείν βουλόμενον εν μαχαίρα, ίνα πάντες χαρμονικώς, το χαίρέ Σοι κράζωμεν.

**Κοντάκιον. Ήχος β . Την εν πρεσβείαις.**

Τον εν κινδύνοις θερμώτατον αντιλήπτορα, και τοις αιτούσιν ευεπήκοον προστάτην, Έρασμον πάντες ύμνοις τιμήσωμεν, τούτου γαρ η φωσφόρος και πανυπέρλαμπρος

μνήμη, εγείρει κράζειν· Κύριε δόξα Σοι.

**Ο Οίκος. Τράνωσόν μου.**

Πως ικανώς τον θείον επαίνοις καταστέψω Έρασμον, αμαθέστατος ων και ρύπου πλήρης τας φρένας, όμως ως έχω λόγων ισχύος, λέγω ότι εφ’ όσον την οικουμένην

ζωγονεί ταις φαειναίς ακτίσιν ο ήλιος, τοσούτον ο θεοφόρος ταις απείροι αυτόν περιέλαμψε θαυματουργίαις, μαρτύριον ηνυκώς ος και κράζειν προτρέπεται·

Κύριε δόξα Σοι.

**Συναξάριον.**

Τη Β τοῦ αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Εράσμου, του εν Χερμελία της Αχρίδος.

Έρασμον αθλήσαντα σου Σώτερ χάριν,

ερασμίως τρέχοντα εις πόλον δέχου.

Δευτερίη βιοτής από γαίης έπτατο θείος Έρασμος

Ούτος ο Άγιος κατήγετο μεν από την Αντιόχειαν, ήκμαζε δε κατά τους χρόνους Διοκλητιανού και Μαξιμιανού εν έτει 209, ασκητικήν δε ζωήν ζήσας πρότερον, εις τόσην τελειότητα έφθασεν, ώστε ελάμβανε τροφήν δια μέσου των κοράκων, και χαρισμάτων πολλών παρά Θεού ηξιώθη, διο και χωρίς να θέλη έγινεν αρχιερεύς. Είτα ζήλον θείον λαβών εις την ψυχήν του, επεριπάτει πανταχού αποστολικώς, κηρύττων τον λόγον του Ευαγγελίου, και ποιών θαυμάσια πάμπολλα. Καταντήσας δε εις την εν Αχρίδι πόλιν Λυχνιδών, ανέστησεν εκεί παιδίον αποθαμένον και τον πατέρα του παιδίου, Αναστάσιον ονόματι, εβάπτισεν ομού με άλλους πολλούς. Και τα εκείσε ευρισκόμενα είδωλα συντρίψας, εις διάστημα επτά ημερών εδίδασκε τον λαόν, οδηγών αυτόν εις το φως της θεογνωσίας. Ενώ δε ευρίσκετο ο Μαξιμιανός

εις την Ερμούπολιν την εν τω Ιλλυρικώ κειμένην, υπήγέ τις και εφανέρωσεν αυτώ ότι οι θεοί τους εσυντρίφθησαν από έναν άνθρωπο Αντιοχέα, όστις κηρύττει Θεόν, Ιησούν τον εσταυρωμένον. Ο δε βασιλεύς πέμψας ανθρώπους, και προσαγαγών τον Άγιον έμπροσθέν του, ηρώτησεν αυτόν ποίος είναι και ποίον Θεόν προσκυνεί.

Επειδή δε ο Άγιος εσιώπα, ο τύραννος θυμωθείς, επρόσταξε να δείρωσιν αυτόν εις το πρόσωπον, ο δε Άγιος ηρώτα να μάθη την αιτίαν. Ο τύραννος απεκρίθη, διότι δεν προσκυνεί τους θεούς. Και του λέει ο Άγιος να του δείξει ποίον θεό να προσκυνήσει. Ο βασιλεύς, έδειξεν αυτώ το είδωλον του Διος, το οποίον ήτο χάλκινον, δώδεκα ποδών το ύψος και εξ το πλάτος. Τότε ο Άγιος είδεν αυτό με βλοσυρόν όμμα και παρευθύς έπεσε και συνετρίβη εις λεπτά τμήματα, από δε το είδωλον εξήλθε δράκων φοβερός, όστις ηφάνισε πολύ πλήθος ανθρώπων. Και τότε πίστευσαν τω Χριστώ και εβαπτίσθησαν από τον Άγιον Είκοσι Χιλιάδες άνθρωποι.

Ύστερον, θανατώσας ο Άγιος τον δράκοντα, και πιασθείς από τους στρατιώτας, ομού με όλον τον βαπτισθέντα λαόν, παρεστάθη εις τον βασιλέα, όστις τας μεν είκοσι χιλιάδας των βαπτισθέντων απεκεφάλισε, τον δε Άγιον ενέδυσε με ένδυμα χάλκινον πεπυρωμένον, αλλ’ υπό της θείας χάριτος εις ψυχρότητα κρυστάλλου το πυρ μετεβλήθη. Είτα κλείεται εις φυλακήν, δι’ επιφανείας όμως του Ταξιάρχου Μιχαήλ, λυτρώνεται από την φυλακήν, και μετεφέρθη υπό του Αρχαγγέλου εις την πόλιν Φρυμόν της Καμπανίας, δια να κηρύξη τον λόγο του Ευαγγελίου. Τελευταίον ελθών εις την πόλιν Χερμελίαν εκατοίκησεν εκεί. Και ότε ήλθεν ο καιρός της αυτού τελειώσεως, επροσκύνησε κατ’ ανατολάς τρεις φοράς, και παρακαλέσας τον Θεόν, να χαρίζει άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον εις όσους τον επικαλεσθούν μετά πίστεως, ήκουσε θείαν φωνήν άνωθεν να επικυρώνη το ζητούμενο. Είτα, είδεν ένα υπέρλαμπρον στέφανον καταβαίνοντα εις αυτόν, και την θριαμβεύουσα εκκλησία

ερχόμενη δια να τον υπαντήση. Όθεν ειπών· Κύριε Ιησού, δέξαι το πνεύμά μου, ανήλθεν χαίρων εις τα ουράνια.

Τη αυτή ημέρα, αι δια του Αγίου Εράσμου, πιστεύσασαι τω Χριστώ είκοσι χιλιάδες, ξίφει τελειούνται.

Κάρας Αθλητών τας ξίφει τετμημένας,

Εύρης πεσόντων χιλιάδας δις δέκα.

Τη αυτή ημέρα, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικηφόρου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Ομολογητού.

Του Πατριάρχου Πατριάρχης πλησίον,

Θείου γέροντος Αβραάμ Νικηφόρος.

Ούτος, υπήρχεν επί της βασιλείας Κωνσταντίνου του δυσσεβούς Κοπρωνύμου, γέννημα και θρέμμα της Βασιλίδος των πόλεων. Πατέρες δε αυτώ εξ ευπατρίδων, και περιωνύμων, Θεόδωρος και Ευδοκία. Ούτος ο Θεόδωρος γέγονεν απογραφεύς των βασιλικών ενταλμάτων. Και διαβληθείς ως προσκυνητής των θείων εικόνων, μάστιξι καταξαίνεται, και επί Μύλλασαν στέλλεται το δεινότατον φρούριον. Και μετά ταύτα ανακληθείς, και μη είξας τοις βασιλικοίς προστάγμασι, πάλιν υπέρ την Νίκαιαν υπερορίζεται. Κακείσε διαρκέσας χρόνους εξ εν κακώσει πολλή, τον βίον καταλιμπάνει. Ο δε τούτου παις, ο τίμιος Νικηφόρος, τους της ορθοδοξίας στεφάνους εξ αυτής της λοχείας ενειλίσσεται, και ευσεβείας γάλακτι τρέφεται. Και το νηπιώδες παραμειψάμενος, και καλώς παιδευθείς, εις τους συγγραφείς κατατάττεται. Έπειτα, σκύβαλα πάντα, και ως αράχνην λογισάμενος, αναχωρεί της πόλεως, και την Προποντίδα του άστεος καταλαμβάνει. Κακείσε μόνος μόνω Θεώ προσανείχε, πλείστοις πόνοις και ταλαιπωρίαις προσομιλών. Επεί δε Ταράσιος ο μέγας αρχιερεύς απεβίω, Νικηφόρος ούτος υπό Νικηφόρου άνακτος βιασθείς, και παρακληθείς, τον θρόνον υπεισέρχεται Κωνσταντινουπόλεως. Και μετά μικρόν του αυτού βασιλέως αναπαυσαμένου, και Σταυρακίου του υιού αυτού διαδεξαμένου την βασιλείαν, και αυτού τάχιον αποβιώσαντος, Μιχαήλ ο ευσεβέστατος της βασιλείας τα σκήπτρα διαδέχεται.

Τούτον δε καθελών Λέων ο θηριώνυμος της βασιλείας, και ταύτης εγκρατής γενόμενος, κατά των Αγίων Εικόνων χωρεί, και κατά της ευσεβούς ημών πίστεως. Όσα δε και οποία ο σεβάσμιος Πατήρ ημών Νικηφόρος προς τον ασεβή και αλιτήριον διεξήλθε παρρησιασάμενος, αδύνατον λέγειν και γράφειν. Ο δε θεομισής, παραυτίκα καθελών αυτόν του θρόνου, και υπερορίσας, και ειρκτή τούτον απορρίψας, μηδεμιάς παραμυθίας παρ’ οιουδήποτε προστάττει τούτον μεταλαβείν. και ούτω διήρκεσεν ο γεννάδας ταλαιπωρούμενος μέχρις αν ο δείλαιος ούτος την ψυχήν απέρρηξεν, υπό των οικείων μαχαίραις μεληδόν κατακοπείς, εν τω του Φάρου νεώ. Ο δε μακάριος ούτος, χρονίαις ταλαιπωρίαις και κακοπαθείαις καταπονηθείς, εβδομηκοστόν που χρόνον πληρώσας εις χείρας Χριστού του Θεού το πνεύμα παρέθετο, εννέα εν τη αρχιερωσύνη διατελέσας χρόνους, δεκατρείς δε εν εξορία.

Τη αυτή ημέρα, οι Άγιοι Τριακονταοκτώ Μάρτυρες, εν λουτρώ

βληθέντες, της θύρας εμφραγείσης, τελειούνται.

Μάτην Αθληταίς φράττεται λουτρού θύρα,

Χριστός γαρ εγγύς εκβοών· εγώ θύρα.

Τη αυτή ημέρα, η Αγία Μήτηρ μετά των Αγίων Τριών Τέκνων

αυτής, ξίφει τελειούται.

Συν παιδίοις τμηθείσα, Μήτερ καλλίπαις,

ιδού, βοάς, εγώ τε και τα παιδία.

Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιωάννου του εν Σοτζαβία.

Τη αυτή ημέρα, ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο εν Ασπροκάστρω

μαρτυρήσας εν έτει 1492ω, ξίφει τελειούται.

Δους αίμα βραχύ, ω Ιωάννη μάκαρ,

εξηγόρασας βασιλείαν του πόλου.

Τη αυτή ημέρα, ο Άγιος Νεομάρτυς Δημήτριος ο εν Φιλαδελφεία

μαρτυρήσας εν έτει 1657ω, μαχαίρα τελειούται.

Φρίττει σε Δημήτριε, και πυρ εικότως,

υπέρ Θεού θανόντα, Ον φρίττει κτίσις.

Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του εξ Αγαρηνών.

Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Μαρίνου του Βαάνη.

Τη αυτή ημέρα, ο Άγιος Μάρτυς Αλκιβιάδης, δια πυρός τελειούται.

Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεάνδρου του εξ Ηπείρου.

Τη αυτή ημέρα, η Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου των αδελφών

του Κιέβου, εν Ρωσσία.

Ταις αυτών Αγίαις πρεσβείαις Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

**Ωδή ζ . Εν τη καμίνω.**

Άλκιμος ώφθης, τοις παγκλέεσι κόποις και προσηνής, Μάρτυς, ως της θείας χάριτος μετασχών, τοις λαοίς γαρ ψάλλων έφασκες· Ευλογημένος ει,

εν τω ναώ της δόξης Σου Κύριε.

Ο εξ ανοίας, των δυσσεβών χαλκός τιμώμενος, ώφθη δια σου αισχύνη τω δικαστή, ανεκήρυττες γαρ Έρασμε· Ευλογημένος ει, εν τω ναώ της δόξης Σου Κύριε.

Συ τον φανέντα, εκ του αψύχου έμπνουν δράκοντα, Μάρτυς εκβοών ελαύνεις προστακτικώς, ανελόντα κραυγάζοντας· Ευλογημένος ει,

εν τω ναώ της δόξης Σου Κύριε.

**Θεοτοκίον.**

Πυρίπνουν χλαίναν, αμφιεσθείς γυμνόν χαλκότευκτον, Μάρτυς δροσοβόλον έδειξας παρευθύς, και εβόας αγαλλόμενος· Ευλογημένος ει, εν τω ναώ της δόξης Σου Κύριε.

**Ωδή η . Χείρας εκπετάσας**.

Ροιζούντι προσάγεται πυρί, τω εν τω λέβητι, ο θείος Έρασμος, επί του ύδατος ώσπερ δε, αναπαύσεως ψυχούμενος, δείκνυσιν έκκαυμα εχθρών, των μη κραζόντων

Χριστώ, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου τον Κύριον.

Στέφανον χαρίτων εκ Θεού, σοφέ απείληφας, δια αθλήσεως, και στεφανίτης ανέδραμες, την φθοράν αποσεισάμενος, προς Ον επόθησας αεί Χριστόν και έκραζες· ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου τον Κύριον.

Τέτρωται παράνομος εχθρός, Χριστώ τον έρασμον, ως εθεάσατο, δι’ αικισμών τίμιον σφάγιον, προσαχθέντα και κραυγάζοντα, μετά Μαρτύρων ιερών· υμνείτε τον

Κύριον πάσα κτίσις, και υπερυψούτε εις τους αιώνας.

**Θεοτοκίον.**

Λύτρωσαι ημάς των δυσχερών, αγνή Μητρόθεε, και απειρόγαμε, και τους εχθρούς ημάς ώλεσον, και εις τέλος εξαφάνισον, ίνα βοώμεν εν χαρα, πόθω κραυγάζοντες·

ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου τον Κύριον.

**Ωδή θ . Λίθος αχειρότμητος.**

Άνθραξ παμφαέστατος φλέγων, τους απειθείς ειδωλολάτρας, υπ’ αυτού του Λόγου αυγασθείς, ιερομύστα πέφηνας Έρασμε, φωταγωγός τε μέγιστος,

τοις επαξίως ανυμνούσί σε.

Τέττιξ μελωδός των αρρήτων, λαώ ευγνώμονι και θείω, πίστει δια πράξεως δειχθείς, θεογνωσίαν πάσιν ετράνωσας, ιερομύστα Έρασμε, διο σε πάντες μεγαλύνομεν.

Σέλας ζωηφόρου παράσχου, τοις εκτελούσί σου την μνήμην, σοις υμνηταίς αμαρτωλοίς, την Εκκλησίαν φρούρει ακράδαντον, ιεροφάντορ Έρασμε,

ίνα σε πάντες μεγαλύνωμεν.

**Θεοτοκίον.**

Ήνπερ εστερέωσας πόλιν, πρεσβευτικώς προς πολεμίους, τήρησον αλώβητον αεί, Παρθενομήτορ του Βασιλέως Χριστού, χαρμονικώς ω Δέσποινα,

όπως Σε πάντες μεγαλύνωμεν.

**Εις τον Στίχον των Αίνων. Ήχος α . Των ουρανίων ταγμάτων.**

Ερασμιώτατος ώφθης Χριστού πανάριστε, την του Θεού σοφίαν, εχρημάτισας όντως· διο και ανεβόας Χριστώ τω Θεώ, και ευαγγελίοις ωμίλεις σαφώς, και εκ κοράκων επέμπετο η τροφή σου, παμμάκαρ αξιάγαστε.

**Στ.:** Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η καρδία αυτού σύνεσιν.

Ερασμιώτατος ώφθης Θεώ πανόλβιε, ως της Αυτού υπάρχων, Εκκλησίας δομήτωρ, μέχρι των εσχάτων, τερμάτων της γης, το του Χριστού Ευαγγέλιον ανακηρύττων, και

φαίνων και προς το φως, επανάγων αληθέστατα.

**Στ.:** Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του Οσίου Αυτού.

Ποιμαντικώς διαπρέψας ιερομάρτυς Χριστού, αθλητικούς αγώνας, υπομείνας γενναίως, και δι’ αμφοτέρων στέφος λαβών, εν εκατέροις κοσμούμενος, δικαιοσύνη και πόνοις αθλητικοίς· διο πρέσβευε σωθήναι ημάς.

**Η/Υ ΠΗΓΗ:**

**Voutsinasilias.blogspot.gr**

**http://voutsinasilias.blogspot.gr/2014/05/2\_28.html**