
**ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 4.**

**ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ**

**ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ**

****

**ΤΗ Δ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ**

**ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ**

**Μνήμη του Αγίου και Θεόπτου Μωϋσέως του Προφήτου.**

**ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ**

Εις το, Κυριε εκέκραξα, ιστώμεν Στίχους ς' και ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια του Προφήτου.

**Ήχος α’ . Ω του παραδόξου θαύματος.**

Ω του παραδόξου θαύματος, ο Θεού λειτουργός, Μωσής ο θεσπέσιος, λογίζεται εν νεκροίς, νεκρός γινόμενος, αλλά θανάτου πικρού, διασαλεύει φρικτώς το βασίλειον, την θείαν του Ποιητού, καταμηνύσας εκείθεν φανέρωσιν, όθεν και ημίν τοις πόθω, την αυτού μετάστασιν, ευφημούσιν αιτείται, ιλασμόν και μέγα έλεος.

Ω του παραδόξου θαύματος, ο Θεού τη αίγλη, λαμπρυνθείς το πρόσωπον, Μωσής ο περικαλλής, προς τάφον σήμερον, εχώρησε το πικρόν, αλλ’ ου της λήθης τω λίθω καλύπτεται, ως ήλιος γαρ φαιδρός, φαίνει αυτού τη δυνάμει και χάριτι· όθεν και ημίν τοις πόθω, την αυτού μετάστασιν, ανυμνούσιν αιτείται, ιλασμόν και μέγα έλεος.

Ω του παραδόξου θαύματος, ο πιστός εν όλω, τω οίκω της χάριτος, θεράπων και υπουργός, των μυστηρίων Θεού, ο πάσαν κτίσιν λαβών, κατά Αιγύπτου σαφώς υποχείριον, και συυγκινήσας αυτήν, εις ετασμόν Φαραώ του αλάστορος, σήμερον νεκρός οράται, υπό γην κρυπτόμενος, εξαιτείται δε πάσι, τοις πιστοίς το μέγα έλεος.

Πάντες συμφώνως τιμήσωμεν, οι πιστοί εν ύμνοις, και πιστώς δοξάσωμεν, τον μύστην των του Θεού, θείων ελλάμψεων, τον πάντων των Προφητών, υπερβαλλόντως τοις πάσιν αστράψαντα, και πάντας τους επί γης, αειφανεί δαδουχία λαμπρύναντα, τον και προ του νόμου πάλαι, και εν νόμω λάμψαντα, και της χάριτος δήλα, τα μυστήρια ποιήσαντα.

Μύστα των θείων Θεόπτα Μωσή, ως ποτέ τη ράβδω, ερυθράν διένεμες, λαόν τε του Ισραήλ, πεζή διήγαγες, και Φαραώ τον δεινόν, και την αυτού στρατιάν κατεπόντισας. Και νυν ημών τους εχθρούς, συν ορατοίς αοράτους κατάβαλλε, και δίδου ευθυπορείν, ανεμποδίστως προς τρίβον ουράνιον, όπως του Θεού της δόξης, σαις πρεσβείαις τύχωμεν, ανυμνούντες απαύστως, την αυτού μεγαλειότητα.

Την σην σεπτήν και πανέορτον, ω Θεόπτα μνήμην, ετησίως σήμερον, τελούμεν οι σοι πιστοί, δούλοι αχρείοί τε, δεόμενοί σου θερμώς, του διασώζειν ημάς εκ παντοίων κακών, και βλάβης των ασεβών, των περικύκλω ημών υλακτούντων αεί, όπως εις αιώνας μένη, η παρούσα ποίμνη σου, απερίκλυστος πάσης, διαβόλου επιθέσεως.

**Δόξα, ήχος πλ. β’ .**

Η πάνσεπτος εορτή νυν επεδήμησε του Προφήτου και Θεόπτου Μωσέως, προξενούσα πάσι σωτηρίαν ημίν. Μυστικώς ουν κροτησαντες τούτω θεσπέσιε. Χαίρε μύστα των θείων τεράτων τε αυτουργέ, των του Ποιητού θείον πεφηνός καταγώγιον, πάρεσο μέσον ημών αοράτως, πάσι παρέχων δωρεάς χαρίτων, τοις την πανέορτον νυν, ευφημούσι μνήμην σου.

**Και νυν. Θεοτοκίον.**

Τις μη μακαρίσει σε...

Είσοδος, φως ιλαρόν, το προκείμενον της ημέρας, και τα Αναγνώσματα.

**Της Εξόδου το Ανάγνωσμα.**

Κατέβη η θυγάτηρ Φαραώ λούσασθαι επί τον ποταμόν, και αι άβραι παρεπορεύοντο επί τον ποταμόν, και ιδούσαν θήβην εν τω έλει, αποστείλασα την άβραν, ανείλετο αυτήν. Ανοίξασα δε, ορά παιδίον κλαίον εν τη θήβη, και εφείσατο αυτού η θυγάτηρ Φαραώ, και είπεν: Από των παιδίων των Εβραίων τούτο. Και είπεν η αδελφή αυτού τη θυγάτρι Φαραώ: Θέλεις καλέσω σοι γυναίκα τροφεύουσαν εκ των Εβραίων, και θηλάσει σοι το παιδίον; Και είπεν αυτή η θυγάτηρ Φαραώ, προελθούσα δε η νεάνις, εκάλεσε την μητέρα του παιδίου. Είπε δε προς αυτήν η θυγάτηρ Φαραώ: Διατήρησόν μοι το παιδίον τούτο, και θήλασόν μοι αυτό, εγώ δε δώσω σοι τον μισθόν . Έλαβε δε η γυνή το παιδίον, και εθήλαζεν αυτό. Ανδρωθέντος δε του παιδίου, εισήγαγεν αυτό προς την θυγατέρα Φαραώ. Επωνόμασε δε το όνομα αυτού Μωσήν, λέγουσα: Εκ του ύδατος αυτόν ανειλόμην.

**Της Εξόδου το Ανάγνωσμα.**

Εν ταις ημέραις εκείναις, εισήλθε Μωσής εις το όρος του Θεού Χωρήβ. Ώφθη δε αυτός Άγγελος Κυρίου εν φλογί πυρός εκ της βάτου, και ορά ότι η βάτος καίεται ουρί, η δε βάτος ου κατεκαίετο. Είπε δε Μωσής: Παρελθών όψομαι το όραμα το μέγα τούτο, τι ότι ου κατακαίεται η βάτος; Ως δε είδε Κύριος ότι προσάγει ιδείν, εκάλεσεν αυτόν εκ της βάτου, λέγων: Μωσή, Μωσή. Ο δε είπε: Τι εστι Κύριε; Και είπε: Μη εγγίσης ώδε· λύσον το υπόδημα εκ των ποδών σου, ο γαρ τόπος, εν ω συ έστηκας, γη αγία εστί. Και είπεν αυτώ: Εγώ ειμί ο Θεός του Πατρός σου, ο Θεός Αβραάμ, και ο Θεός Ισαάκ, και ο Θεός Ιακώβ. Απέστρεψεν δε Μωσής το πρόσωπον αυτού. Ηυλαβείτο γαρ καταβλέψαι ενώπιον του Θεού. Είπε δε Κύριος προς Μωσήν: Ιδών είδον την κάκωσιν του λαού μου του εν Αιγύπτω, και της κραυγής αυτών ακήκοα από των εργοδιωκτών. Οίδα γαρ την οδύνην αυτών, και κατέβην εξελέσθαι αυτούς εκ χειρός των Αιγυπτίων, και εξαγαγείν αυτούς εκ της γης εκείνης, και εισαγαγείν αυτούς εις γην αγαθήν και καλήν, εις γην ρέουσαν μέλι και γάλα.

**Της Εξόδου το Ανάγνωσμα.**

Ελάλησε Κύριος προς Μωσήν ενώπιος ενωπίω, ως ει τις λαλήσει προς εαυτού φίλον. Και απελύετο εις την παρεμβολήν. Ο δε θεράπων Ιησούς υιός Ναυή νέος, ουκ εξεπορεύετο εκ της σκηνής. Και είπε Μωσής προς Κύριον: Ιδού συ μοι λέγεις, ανάγαγε τον λαόν τούτον. Συ δε ουκ εδήλωσάς μοι ον συναποστελείς μετ’ εμού. Συ δε μοι είπας, οίδά σε παρά πάντας, και χάριν έχεις παρ’ εμοί. Ει ουν ω ευρηκώς χάριν ενώπιόν σου, και ίνα , εμφάνισόν μοι σεαυτόν, ίνα γνωστώς ιδω σε όπως αν ω ευρηκώς χάριν ενώπιόν σου, και ίνα γνω ότι λαός σου το έθνος τούτο. Και λέγει αυτώ Κύριος: Εγώ αυτός προπορεύσομαί σου, και καταπαύσω σε. Και είπε προς αυτόν: Ει μη συ αυτός συμπορεύση μεθ’ ημών, μη με αναγάγης εντεύθεν. Και πως γνωστόν έσται αληθώς, ότι εύρηκα χάριν παρά σοι εγώ τε και ο λαός σου, αλλ’ η συμπορευομένου σου μεθ’ ημών; Και ενδοξασθησόμεθα εγώ τε και ο λαός σου παρά πάντα τα έθνη, όσα αν επί της γης εστίν. Είπε δε Κύριος προς Μωσήν: Και τούτόν σοι τον λόγον ον είρηκας, ποιήσω. Εύρηκας γαρ χάριν ενώπιον εμού. Και οίδάς δε παρά πάντας. Και λέγει Μωσής: Δείξόν μοι την σεαυτού δόξαν. Και είπεν:Εγώ παρελεύσομαι πρότερός σου τη δόξη μου, και καλέσεις τω ονόματί μου Κύριον εναντίον σου. και ελεήσω, ον αν ελεώ, και οικτειρήσω, ον οικτείρω. Και είπεν: Ου δυνήση ιδείν το πρόσωπόν μου. Ου γαρ μη ίδη άνθρωπος το πρόσωπόν μου, και ζήσεται. Και είπε Κύριος: Ιδού τύπος παρ’ εμοί, και στήθι επί της πέτρας. Ηνίκα δ’ αν παρέλθη η δόξα μου. Και θήσω σε εις οπήν της πέτρας, και σκεπάσω τη χειρί μου επί σε, έως αν παρέλθη. Και αφελώ την χείρά μου, και τότε όψη τα οπίσω μου. Το δε πρόσωπόν μου ουκ οφθήσεταί σοι.

**Εις την Λιτήν, ήχος β’ .**

Χαρέτε Προφήται τίμιοι, Μωσή και Ααρών, οι τον νόμον Κυρίου καλώς διαταξάμενοι, και τη πίστει φανέντες απόρθητοι στύλοι ακλινείς, υμείς γαρ και μεσίται ώφθητε, της νέας διαθήκης Χριστού, και μεταστάντες προς ουρανόν, αυτόν ικετεύσατε, ειρηνεύσαι τον κόσμον, και σώσαι τας ψυχάς ημών.

**Ο αυτός.**

Υπέρ την των Αιγυπτίων παιδείαν, την θείαν και ουράνιον προείλου φιλοσοφίαν. Την μεν γαρ απωσάμενος ως ματαίαν και βέβηλον, και δεισιδαίμονος πλάνης παιδαγωγόν. Την δε ενστερνισάμενος μυσταγωγίαν πεφυκείαν μυστικών θαυμάτων. Ων άριστε Προφήτα φιλοθεάμων γεγονώς, πάσιν ερητόρευσας, την δημιουργικήν του Δεσπότου δύναμιν.

**Ο αυτός.**

Εκκαθάρας σου τον νουν της υλικής αχλύος, Μωσή Θεόπτα παμμακάριστε, προς ύψος θεωρίας ανεπτερώθης, όθεν προτεθέασαι Θεού την προς ημάς επιδημίαν, οπή της πέτρας εντεθείς, χειρί Κυρίου σκεπασθείς. Ταύτα γαρ τα οπίσθια, α σοι Θεός ζητούντι αποδείξειν υπέσχετο. Ω και νυν παριστάμενος, και προς πρόσωπον τούτον και ανώτερον ορών, πρέσβευε υπέρ της ποίμνης σου, ίνα ρυσθώμεν πάσης προσβολής ορατών, και αοράτων εχθρών πανεύφημε.

**Ήχος πλ. β’ .**

Σήμερον, η οικουμένη πάσα, ταις του νομοθέτου αυγάζεται ακτίσι, και η του Θεού Εκκλησία, τοις άνθεσιν ωραϊζομένη, ευφροσύνως κραυγάζει· Μωσή θεράπων του μόνου Θεού, μη ελλείπης πρεσβεύειν υπέρ της ποίμνης σου.

**Δόξα, ο αυτός.**

Της εκλεκτής χορείας των θεοπνεύστων Προφητών, πανευκλεής απαρχή χρηματίσασα, η αυτάδελφος ξυνωρίς και ομότροπος, Ααρών ο περίβλεπτος, και Μωσής ο θεοπτικώτατος. Οι παμφαείς Θεού Προφήται, και ιερείς φανέντες υπέρτατοι. Ους εν ευφήμοις ωδαίς, ο των πιστών σύλλογος καταστέψωμεν. Χαίρετε βοώντες αυτοίς, οι των υπερφυών, και φρικτών Θεού τεραστίων επόπται και αυτουργοί, και της απορρήτου σαρκώσεως προσημάντορες διαπρύσιοι. Χαίροις πανσέβαστε Αάρών, ο τω όντι πρόκριτος εν ιερεύσιν αναδειχθείς. Τω γαρ βλαστώ της ανίκμου σοι ράβδου, σαφώς προετιμήθης. Δι’ ης ο τα πάντα υπέρ λόγον ποιών και μετασκευάζων, την εαυτού επ’ εσχάτων συμβολικώς ετεκμήρατο, άσπορον εκ Κόρης κυοφορίαν. Χαίροις Μωσή πολυθαύμαστε, ο πάσης υλώδης σχέσεως μυηθείς εν Σιναίω τω όρει, δια της εκφανθείσης σοι φλογοφόρου, και αειθαλούς ακαταφλέκτου Βάτου. Διο ικετεύσατε, ως παρρησίαν προς Θεόν κεκτημένοι, από πάσης ρυσθήναι προσβολής εναντίας, την εκ πόθου τιμώσαν υμάς, ποίμνην θεοσύλλεκτον.

**Και νυν. Θεοτοκίον.**

Θεοτόκε Συ ει η άμπελος...

**Εις τον στίχον, ήχος α’ . Πανεύφημοι Μάρτυρες.**

Θεόπτα μακάριε Μωσή, Βάτον πριν τεθέασαι, ενθάδε Κόρην την Άχραντον, σπαργανωμένην, τω πυρί τω θείω, το καθόλου δι’ άφλεκτον, υπάρχουσα δυνάμει του Κτίσαντος, ον καθικέτευε, δωρηθήναι ταις ψυχαίς ημών, την ειρήνην και το μέγα έλεος.

Στ.: Μη άπτεσθε των χριστών, και εν τοις προφήταις μου μη πονηρεύεσθαι.

Εμάστιξας Αίγυπτον σοφέ, και τον ταύτης έξαρχον, πολλοίς κατέπληξας τέρασι, και τούτου γέγονας, ως Θεός Θεόπτα, μεταλλάττων άπασαν, την φύσιν των στοιχείων ως έφη σοι, ο πάντων πρύτανις, και του γένους προμηθούμενος, των ανθρώπων, ως μόνος φιλάνθρωπος.

Στ.: Συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ.

Νυν ουκ εν αινίγμασιν οράς, ουδ’ εσόπτροις πάνσοφε, ουδέ σκιαις ως το πρότερον, τον σοι ποθούμενον, Μωσή νομοθέτα, αλλά μάλλον πρόσωπον, προς πρόσωπον λυθέντων θεόπνευστε, των πριν εμφάσεων, ων ικέτευε δωρήσασθαι, τη ση ποίμνη, έλεος και λύσιν δεινών.

**Δόξα, ήχος δ’ .**

Δεύτε των ορθοδόξων το σύστημα, των Προφητών το ακροθίνιον τερπνώς ευφημήσωμεν, Μωσήν τον όντως πολυθρύλητον, τον γνήσιον του Δεσπότου φίλον, και υπουργόν των αυτού ενταλμάτων, τον εν πολλαίς και ποικίλαις τεραστίων δυνάμεσι μαστίξαντα Αίγυπτον, και ταύταις τον ολέθριον εκδειματώσας Φαραώ, τον ποδηγέτην του παλαιού Ισραήλ, τον διατεμόντα το ερυθραίον μέγα πέλαγος, τη θεόθεν αυτώ δοθείση σταυροτύπω βακτηρία, και τον μεν περιούσιον λαόν Θεού διεβίβασεν, ον αυτώ δε τον αντίπαλον κατεβύθισε τύραννον, συν τοις στρατεύμασιν αυτού άρμασί τε, και αναβάταις. Όθεν υπέρτερος χρηματίσας των χαμαιζήλων παθών, ακηλίδωτον έσοπτρον του παναγίου γέγονε Πνεύματος, και τοις Αγγέλοις υφέστιος διαπρύσιος, εν τω όρει δε προβάς, και τον άδυτον υπεισελθών γνόφον, τον απρόσιτον ως οίόν τε κατοπτεύσατο, και ως φίλος γνήσιος, ενώπιος ενωπίω αυτώ προσεφθέγξατο. Παρ’ ου την καρδίαν συν τω προσώπω δοξασθείς, και θέσει Θεός ονομασθείς, πνευματέμφορος ώφθη, τα θεότευκτα πυξία των εντολών, αξίως χειρισάμενος, και ως ένθεος μύστης, την φύσιν των όντων ετράνωσεν. Όθεν και τω σαρκωθέντι Θεώ δι’ ευσπλαγχνίαν, εν Θαβώρ μεταμορφουμένω θεοπρεπώς συμπαρέστηκον, ον και πρεσβεύει αδιαλείπτως τυχείν και ημάς της θείας δόξης αυτού.

**Και νυν. Θεοτοκίον.**

Εκ παντοίων κινδύνων τους δούλους σου φύλαττε...

Νυν απολύεις, τρισάγιον.

**Και του Προφήτου. Ήχος β'**

Του Προφήτου σου Μωϋσέως την μνήμην, Κύριε, εορτάζοντες, δι αυτού σε δυσωπούμεν· Σώσον τας ψυχάς ημών.

**Δόξα. Έτερον, ήχος δ’ .**

Και εν πυρί αναδειχθείς, και εν σαρκί φανερωθείς, του Μωσέως εδόξασας πρόσωπον. Της εν νόμω ιερατείας τον Ααρών, τύπον της καινής ανέδειξας χάριτος. Ταις αυτών ικεσίαις Χριστέ ο θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

**Και νυν. Θεοτοκίον.**

Το απ’ αιώνος απόκρυφον...

**ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ**

**Μετά την α στιχολογία, κάθισμα, ήχος α’ . Τον τάφον σου Σωτήρ.**

Τον πάντων Προφητών, υπερέχοντα πάντες, εν ύμνοις και ωδαίς, ευφημήσωμεν πόθω, Μωσέα τον θεόληπτον, τον και νόμου εκφάντορα, τον εκλάμψαντα, ώσπερ αστέρα εν κόσμω, και φαιδρύνοντα, τας των πιστών διανοίας, δυνάμει του Πνεύματος.

**Δόξα, ήχος γ’ . Την ωραιότητα.**

Θεόν εώρακας, μακαριώτατε, τον αθεώρητον, ως εφικτόν εστι, συ εν τω όρει του Σινά, και φίλος καθά προς φίλον, τούτω διαλέγεσθαι, ηξιώθης τρανώτατα, πρόσωπον προς πρόσωπον, ω φρικτής όντως χάριτος, ης έτυχες Κυρίου Προφήτα, Μωσή Θεόπτα, Προφητών ο πρώτιστος.

**Και νυν. Θεοτοκίον.**

Μωσής Θεόνυμφε, τον της λοχείας σου, τόκον εώρακεν ο αξιόθεος, Προφήτης μέγας εν Σινά, τω όρει προτυπωθέντα, Βάτον ακατάφλεκτον διεσκόπει γαρ φέρουσαν, αίγλη της θεότητος, θεία σύμβολα Άχραντε. Συ γαρ προ τόκου Παρθένος ώφθης, και μετά Τόκον Παρθένος έμεινας.

**Μετά την β’ στιχολογία, κάθισμα, ήχος δ’ . Ταχύ προκατάλαβε.**

Τον θείον εν σώματι, γνόφον εισδυς αληθώς, τον νόμον εν γράμμασι, της θείας χάριτος, εδέξω μακάριε, ήκουσας εν Σιναίω, του Θεού σοι λαλούντος, είδες εν Θαβωρίω, και την άρρητον δόξαν. Διο ταις προς Θεόν σου λιταίς, σώζε την ποίμνην σου.

**Δόξα. Ο αυτός. Κατεπλάγη Ιωσήφ.**

Αναβάς θεοπρεπώς, εν τω Σινά θείε Μωσή, και τον γνόφον εισελθών, είδες την δόξαν του Θεού, και υπεδέξω τον νόμον τον του Πνεύματος, όθεν του Χριστού βλέπεις την Σάρκωσιν, Βάτω και πυρί προγραφείσάν σοι, και εν Θαβώρ προέστης, και την άρρητον κατείδες δόξαν του Κτίστου σου, αυτήν δυσώπει, παντός κινδύνου, σώζεσθαι τους υμνούντάς σε.

**Και νυν. Θεοτοκίον.**

Κατεπλάγη ιωσήφ, το υπέρ φύσιν θεωρών...

**Μετά τον Πολυέλεον, κάθισμα, ήχος πλ. δ’ . Την Σοφίαν και Λόγον.**

Τον Μωσέα τον πάντων των Προφητών, υπερέχοντα πάντες ασματικώς, ενθέως υμνήσωμεν, και τον τούτον δοξάσαντα, εν σημείοις πάσι, και τέρασι σήμερον, την αυτού τελούντες υπέρτιμον κοίμησιν. Ω και εκβοώμεν, ευελπίστω καρδία, θεόπτα μακάριε, ποδηγέ και προστάτα ημών, νομοθέτα παγκόσμιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, των πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι, τοις εορτάζουσιν πόθω, την αγίαν μνήμην σου.

**Δόξα.**

Συ αστείος εκ βρέφους αναδειχθείς, της ψυχής εκκαθαίρων το οπτικόν, γέγονας μετάρσιος των γηΐνων μακάριε,ως γαρ είδες της Βάτου την φλόγαν την άστεκτον, μη πυρ φλέγουσα όλως, η μάλλον δροσίζουσαν, έφης ω Προφήτα, εκπληττόμενος σφόφρα. Τι τούτο το όραμα πορευθείς διαγνώσομαι; Ως δε έγγιστα γέγονας, ήκουσας εκείθεν φωνής, προσταττούσης λύσαι το υπόδημα, ο γαρ τόπος ω έστης, αγία γη πέφυκε.

**Και νυν. Θεοτοκίον.**

Χαίρε Θρόνε πυρίμορφε του Θεού...

Οι Αναβαθμοί· το α Ἀντίφωνον του δ’ ἦχου.

Προκείμενον, ήχος δ’ : Μωϋσής και Ααρών εν τοις ιερεύσιν αυτού.

Στ.: Διέρρηξε πέτραν, και ερρύησαν ύδατα.

Πάσα πνοή.

**Ευαγγέλιον, εκ του κατά Μάρκον:**

Τω καιρώ εκείνω, έρχονται Σαδδουκαίοι προς τον Ιησούν, οι τινες λέγουσιν ανάστασιν μη είναι...

Ο Ν . ψαλμός.

Δόξα: Ταις του σου Προφήτου...

Και νυν: Ταις της Θεοτόκου...

Ιδιόμελον, ήχος πλ. β’ . Στ.: Ελεήμον, ελέησόν με ο Θεός...

Προτέθεικας την ψυχήν σου χριστομιμήτως Θεόπτα, του λαού προκινδυνεύων. Και Θεόν μεν προέτρεπες εάσαι αυτόν, παμμάκαρ εις εξάλειψιν αυτών, πάσης κατακρίσεως όντων επαξίων, εν τοις έργοις αυτών, τους εις έθνος μέγα σε, αναδείξαι Μωσή θεσπέσιε. Αυτός δε προέκρινας συναπολέσθαι θεοφόρε αυτοίς, πράγμα δεικνύων ποιμένος αρίστου, σώζεσθαι μόνου καλώς ου φιλούντος, ως αυτός ουν και ημάς σώζε προστασίαις σου.

Είτα οι Κανόνες· της Θεοτόκου μετά του ειρμού εις στ’ · και του Αγίου β’ , εις η’ .

Ο α’ Κανὼν του Αγίου.

**Ωδή α’ . Ήχος πλ. δ’ . Σταυρόν χαράξας Μωσής.**

Της φύσεως οδηγός, προβληθείς θεόθεν, Μωσή θεομακάριστε, πατάσσεις τον Αιγύπτιον, και τούτον εν τω βαθεί, κατακρύπτεις λάκκω, τον Κύριον μιμούμενος, τον κτείναντα τον όφιν, εν χειρί τη κρυφαία. Διο Χριστώ άσωμεν, τω Θεώ ημών ότι δεδόξασται.

Ο Λόγος ο του Θεού, ο την κτίσιν πάσαν, καλλύνας ωραιότητι, εν σοι επανεπαύσατο, και όργανον του σεπτού, και Αγίου Πνεύματος, ειργάσατο Μακάριε, την γνώσιν εντιθείς σοι, φανεράν των κτισμάτων. Διο Χριστώ άσωμεν, τω Θεώ ημών ότι δεδόξασται.

Νεκράς θρησκείας σοφέ, των προσοχθισμάτων, κατακρατούσης πάσης γης, εν σοι ο θησαυρός της ζωής, εγκείμενος δαψιλώς, εξεχύθη πάσι, τοις πέρασιν εν χάριτι, πολύ καθάπερ ύδωρ, πλημμυρούν εν θαλάσσαις. Διο Χριστώ άσωμεν, τω Θεώ ημών ότι δεδόξασται.

**Θεοτοκίον.**

Την έμψυχον Κιβωτόν, την Αγίαν Κόρην, προέβλεψας αοίδιμε, εξ ης ο του παντός Ποιητής, την στάμνον προσειληφώς, της Σαρκός προήλθε, λιμώττοντα τον άνθρωπον, ζωής άρτον εμπλήσαι, δια σπλάγχνα ελέους. Διο Χριστώ άσωμεν, τω Θεώ ημών ότι δεδόξασται.

Έτερος, ου η Ακροστιχίς: Μωσήν γεραίρω τον Προφήτην προφρόνως.

**Ωδή α’ , ήχος δ’ . Ανοίξω το στόμα μου.**

Μεθέξει θεούμενος, της προς Θεόν σου εγγύτητος, φωτός όλως έμπλεως, θεόπτα πέφυκας, αλλά δέομαι, καταύγασον τον νουν μου, την σην μνήμην σήμερον πανηγυρίζοντος.

Ως θείον θησαύρισμα, εγκεκρυμμένον ευράμενοι, τη θήβη του Πνεύματος, αι γενικαί αρεταί, τη προνοία σε, καθάπερ Βασιλίσση, εν γάλακτι πίστεως ετιθηνήσαντο.

Συνέσει κοσμούμενος, και τη του Πνεύματος χάριτι, ενθέω λαμπόμενος, του συγγενούς Ισραήλ, εχρημάτισας, δημαγωγός και ρύστης, εκ πάντων λυτρούμενος αυτόν κακώσεων.

**Θεοτοκίον.**

Η Βάτος ην έβλεψεν, ο Μωϋσής ακατάφλεκτον, κατάφλεξον Πάναγνε, τας αμαρτίας μου, και του μέλλοντος, πυρός εξάρπασόν με, λαβίς η τον άνθρακα τον θείον φέρουσα.

**Ωδή γ’ . Ράβδος εις τύπον.**

Ως εθεάσω, την του Κυρίου ημέραν πάνσοφε, εν χαρά ανεκλαλήτω εχάρης, και την κοινήν σωτηρίαν, καταγγέλλων ανεκραύγαζες· Συ ει Χριστέ, το κράτος και στερέωμα.

Νοήσας πάλαι, του Θεού Λόγου την ενανθρώπησιν, την σην χείρα ηλλοιώθης θεόφρων, και δι’ αυτής εθεάσω, των ανθρώπων την ανάκλησιν, εις το αρχαίον κάλλος και αξίωμα.

Πυρός του θείου, πλησθείς Θεόπτα κατεδαπάνησας, σου τη ράβδω τους όφεις των Αιγυπτίων, την εν θαλάσση μηνύων σωτηρίαν, ην πεποίηκας τω σω λαώ, βυθίσας τους αλάστορας.

**Θεοτοκίον.**

Ρομφαίαν πάλαι, την στρεφομένην συ εθεώρησας, θεοφόρε την φυλάττουσαν πύλην, την της Εδέμ, ην ο τόκος της Παρθένου διεκώλυσε, λόγχη πλευράς, πλευράν επανορθούμενον.

**Έτερος. Τους σους υμνολόγους Θεοτόκε.**

Νοός σου προχών ο παντεπόπτης, τη θεία λαμπρότητι σοφέ, συλλαλητήν σε δείκνυσιν, επόπτην τε της δοξς αυτού, και ακουστήν φωνών αυτού, και θείας χάριτος μέτοχον.

Γνησίως κολλώμενος τω Κτίστη, και τούτω ‘[αμέσως ομιλών, ως όντως καθαρώτατος, Θεός εδόκεις Φαραώ, τερατουργών εξαίσια, και τοις σημείοις κοσμούμενος.

Εκόλασας Αίγυπτον τη ράβδω, την χάριν προφαίνων του Σταυρού, τας Αιγυπτίους ράβδους γαρ, ως όφεις φαντασμάτων η ση, ράβδος σοφέ κατέπιε, Θεού δοξάζειν σε θέλοντες.

**Θεοτοκίον.**

Ριφθείς την καρδίαν και της ύλης, Μωσής γυμνωθείς τους αληθείς, τύπος ορά εν Πνεύματι, και βλέπειν την απόρρητον, του Λόγου συγκατάβασιν, και της Παρθένου την γέννησιν.

**Κάθισμα, ήχος πλ. δ’ . Την Σοφίαν και Λόγον.**

Από βρέφους αστείος αναφανείς, και ψυχής προσδεικνύων το ευγενές, γέγονας μακάριε, του Κυρίου επάξιος. Δια τούτο ποιμένα επί τον λαόν αυτού, ως εκλεκτόν σε πίστει σαφώς εδικαίωσεν, όθεν της δουλείας, λυτρωσάμενος τούτον, Αιγύπτου διέσωσας, ον σημείοις και τέρασιν, απαστράπτων θεόπνευστε· πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, των πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι, τοις εορτάζουσιν πόθω, την αγίαν μνήμην σου.

**Δόξα, ήχος γ’ . Θείας πίστεως.**

Νουν καθάρας σου της αχλυώδους, επιθέσεως Μωσή Θεόπτα, τον αόρατον εν γνόφω τεθέασαι, και τας γραφείσας δακτύλω του Πνεύματος, των ιερών νόμων πλάκας εισδέδεξαι, αλλ’ πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, δωρήσασθαι τω νέω Ισραήλ το μέγα έλεος.

**Και νυν. Θεοτοκίον.**

Θεία γέγονας, σκηνή του Λόγου...

**Ωδή δ’ . Εισακήκοα Κύριε.**

Ο βυθός εχερσούτο μεν, πέτρα δε εις ύδωρ μετεσκευάζετο, του Σταυρού γαρ διεγράφετο ισχύς θεοφόρε εν τη ράβδω σου.

Φως το άϋλον έγνωκας, σώματι ενύλω ενωθησόμενον, δια τύτο και φωτός αισθητού, την δημιουργίαν ανιστόρησας.

Η κακώς αγνοήσασα, και τ ω γογγυσμώ την λέπραν αισθήσασα, τον λαόν σου προεμήνυσε, τον αποκτείνοντα την ζωήν αυτού.

**Θεοτοκίον.**

Την ουράνιον κλίμακα, εν τω Ιακώβ πανσόφως ετράνωσας, ω Θεόπτα την απόρρητον, του Θεού κατάβασιν αινιττόμενος.

**Έτερος. Ο καθήμενος εν δόξη.**

Αμειφθείσης της σης γλώττης, της ισχνότητος ένδοξε, του Θεού προνοία, ρήτωρ μυστηρίων γεγένησαι, και τοις σοις ρήμασι πάσαν συ την Αίγυπτον, εν πληγαίς παραδόξως εμάστιξας.

Ισραήλ Σωτήρ εδείχθης, και επάταξας ένδοξε, θεία δυναστεία , της Αιγύπτου άπαν πρωτότκον, ως ο Χριστός των δαιμόνων κράτος έθραυσε. Και γαρ τύπος μελλόντων τα σοι ενεργούμενα.

Ράβδω θάλασσαν μαστίζεις, και ξηραίνεις την άβυσσον, και διαβιβάζεις, όλον Ισραήλ ακατάκλυστον. Τους δ’ Αιγυπτίους βυθίζεις συν τοις άρμασι, και τοις ίπποις, και πάσιν αυτών τοις στρατεύμασιν.

**Θεοτοκίον.**

Ως παράδοξον το θαύμα, ο Μωσής προερώακε. Την γαρ Βάτον βλέπων, όλην ακατάφλεκτον Δέσποινα, σε τηλαυγώς εμυείτο την βαστάσασαν, της Θεότητος Κόρη το πυρ το ακήρατον.

**Ωδή ε’ . Ω τρισμακάριστον Ξύλον.**

Ως εν κοινή πολιτεία, των κοσμικών πλατυσμών, τοις πάσι διεσάφησας, τα πρακτέα των ζώων εκατέρω, ασεβών καταστροφήν, ενδίκως εκτιθέμενος, και προς ένθεον βίον, μάκαρ προηγούμενος.

Νυκτομαχούντων ανθρώπων, εν τω πελάγει δεινώς, σοφέ της αθεότητος, συ ως ήλιος λάμψας προς τους λιμένας, αευθύνεις ασφαλώς, της θείας επιγνώσεως. Δια τούτό σε, καταχρέως μακαρίζομεν.

Προφήτην προδιαβλέπεις, και προαγγέλεις Χριστόν, εν σώματι φανήσεσθαι, ως Θεόν δε τούτον διετράνωσας πάλιν, πάντα φέροντα σαφώς, τω λόγω της ισχύος αυτού. Δια τούτό σε, καταχρέως μακαρίζομεν.

**Θεοτοκίον.**

Άγραφος Λόγος υπάρχων, δακτύλω τω του Πατρός, λιθίναις ετυπώθης πλαξί, Μωϋσή επιδιδόμενος Σώτερ, εν εσχάτω δε καιρώ, σεσάρκωσαι δι’ έλεον, και επήγασας, αφθαρσίαν ταις ψυχαίς ημών.

**Έτερος. Εξέστη τα σύμπαντα.**

Το Πνεύμα το Άγιον, ως της αρρήτου γνώσεως, όλως πεπλησμένος ω Θεόπτα, έσχες μυούν σε και εκκαλύπτον σοι, πάσαν των αρχαίων εμφανώς, γνώσίν τε και μύησιν, διαγγέλλων σαφέστατα.

Ουκ είδες σκεπόμενος, τη πέτρα Θεού πρόσωπον, κρύφιον καθάπερ ω Θεόπτα, και τοις Αγγέλοις αυτοίς αθέατον, Σάρκωσιν του Λόγου δε τρανώς, έγνως ως οπίσθια, και φρικτήν συγκατάβασιν.

Νοός καθαρότητι, εν όρει αναβέβηκας μάκαρ τω Σιναίω, και τον νόμον, εγγεγραμμένον χειρί του Κτίσοτυ σου, πίστει υπεδέξω εν πλαξί, πάσί τε κατήγγειλας, το αυτού θείον βούλημα.

**Θεοτοκίον.**

Ποικίλοις αινίγμασιν, ο Μωϋσής τον Τόκον σου, πάσι διετράνωσε Παρθένε, Βάτον πυρφόρον σε θεασάμενος, στάμνον τε χρυσήν, και κιβωτόν, τράπεζάν τε Πάναγνε, και λυχνία πολύφωτον.

**Ωδή στ’ . Νοτίου θηρός εν σπλάγχνοις.**

Μορφώσας εν τη ψυχή σου το κάλλος, εναρέτως θεοφόρε της Τριάδος, επεσκέψω τα όντα μετά συνέσεως, και άφησες τον κοσμικόν οίκον, και το πολύφωτον εστιατόριον, εν ω ο Βαιλεύς προητοίμασε, της υψηλής ευωχίας, την θείαν απόλαυσιν.

Μεγάλην την σωτηρίαν Θεόπτα, προδεικνύων του Δεσπότου των απάντων, εν τη θήβη ευρέθης, τη θυγατρί Φαραώ, τη εξ εθνών συναγωγή, το του Θεού γαρ παραδόξως επιστώθης μαρτύριον, ειργασμένον δι’ οίκτον αμέτρητον, δι’ ου εις χάος ερρίφθη, ο δράκων ο δόλιος.

Εκτείνας επί του όρους τας χείρας, Θεοφόρε τον λαόνξ σου διεσώσω, Αμαλήκ τον πανώλην κατατροπούμενος, αλλά και νυν υπέρ ημών, των μεμνημένων εν τη ποίμνη σου τας χείρας έπαρον, ικετεύων τον Πλάστην και Κύριον, και πειρασμών πολυτρόπων ημάς εκλυτρούμενος.

**Θεοτοκίον.**

Γονίμους τας διανοίας ειργάσω, των ανθρώπων εναρέτοις ευκαρπίαις, τω των λόγων σου σπόρω Θεομακάριστε. Τον γαρ Υιόν τον του Θεού, λαβών εγγάστριον Πνεύμα διεζωγράφησας, επί της σωτηρίας και γνώσεως, όθεν ημών τας καρδίας, πλήσον της σης χάριτος.

**Έτερος. Εβόησε, προτυπών την ταφήν.**

Ραδίως σοι, εξιώνται και οι οφιόδηκτοι, εγκαρσίως, επί ξύλου χαλκούν όφιν βλέποντες, απηωρημένον, τον Σταυρόν προτυπούντα τον τίμιον.

Ο Κτίστης σου, των ευχών επακούσας θεόπνευστε, ουρανόθεν, καταπέμπει και μάννα σοι ένδοξε, και ορτυγομήτραν, προς τροφήν Ισραήλ τω γογγύζοντι.

Φυλάσσοντος, του Θεού σοι σοφέ το αιδέσιμον, κατηνέχθη, έως Άδου Κορέ ζων ο δείλαιος, ως ιερατεύειν, κατά σου θρασυνθείς και απώλετο.

**Θεοτοκίον.**

Η Βάτος σε, η πυράφλεκτος Κόρη διέγραψε, συλλαμβάνειν, της θεότητος πυρ Παναμώμητε, η δε θεία στάμνος, τον τροφέα του Κόσμου πανύμνητε.

**Κοντάκιον, ήχος πλ. δ’ . Τη υπερμάχω Στρατηγώ.**

Ως θεωρόν της του Θεού ενανθρωπήσεως, και μυστογράφον της αυτού συγκαταβάσεως, εκθειάζει σε η ποίμνη σου θεορρήμων, αλλ’ ως πέφυκας μεσίτης αξιόθεος, εκ παντοίων ημάς κινδύνων ελευθέρωσον, ίνα κράζωμέν σοι· Χαίροις Μωϋσή θεσπέσιε.

**Ο Οίκος.**

Άνωθεν παραδόξως, ο Θεού Θεός Λόγος, κατέπτη επί σε θεοφόρε, και την ηλογημένην μορφήν, επεσκέψατό τε και εμνηστεύσατο. Διο σοι καταρτίζοντες τον έπαινον, βοώμεν ούτως·

Χαίρε δι’ ου ο Θεός εγνώσθη·

χαίρε δι’ ου ο εχθρός επτώθη.

Χαίρε εναρέτου ζωής εργαστήριον·

χαίρε ουρανίου τροφής καταγώγιον.

Χαίρε ξένην εισηγούμενος τοις εν γη καταλλαγήν·

χαίρε μόνης εφιέμενος της αρρήτου καλλονής.

Χαίρε της ευσεβείας μεγαλόφωνος κήρυξ·

χαίρε της αληθείας ηθεόφθογγος σάλπιγξ.

Χαίρε κρατήρ ευφραίνων συνείδησιν·

χαίρε νιπτήρ καθαίρων ενθύμησιν.

Χαίρε δι’ ου η Εδέμ ηνεώχθη·

χαίρε δι’ ου ο Αδάμ ανεκλήθη.

**Χαίροις Μωσή θεσπέσιε.**

**Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν**

Τη Δ' του αυτού μηνός, Ο Άγιος προφήτης Μωϋσής εν ειρήνη τελειούται.

**Στίχοι**

Ουκ εκ πέτρας νυν, ουδ ὀπισθίων μέρει, Μωσή θεωρείς, αλλ ὅλον Θεόν βλέπεις. Ούτος εγεννήθη εις την Αίγυπτον το 1569 π. Χ. και δια τον φόβον του Φαραώ ερρίφθη εις τας όχθας του Νείλου, εγκεκλεισμένος εις μίαν θίβιν, ήτοι κιβώτιον πεπλεγμένον από παύρι, και έξωθεν δε εκ του ποταμού από την θυγατέρα του βασιλέως Φαραώ Θέρμουθιν ονομαζομένη και ανετρέφεται ως υιός αυτής, φιλοτίμως και βασιλικώς, και μανθάνει όλην την σοφίαν των Αιγυπτίων, όταν δε έγινε τεσσαρακοντούτης, εθανάτωσε ένα άνθρωπον Αιγύπτιον, ος τις αδίκως και παραλόγως έδερνε ένα Εβραίον. Δια τον φόνον λοιπόν τούτον φοβηθείς, έφυγε και πήγε εις γην Μαδιάμ, και εκεί έλαβε γυναίκα Σεπφώραν, την θυγατέρα του Ιοθόρ. Εσχόλαζε δε και προσηύχετο πάντοτε εις τον Θεόν, και δια της μελέτης και προσευχής εκαθάριζε τον νουν και την καρδίαν του· όθεν είδε τον Θεόν εις το όρος του Σινά, καθώς ήτο δυνατόν να ιδή άνθρωπος τον Θεόν. Και γίνεται με τους ιδίους του οφθαλμούς θεατής του εν τη βάτω θαύματος, ήτις καιομένη μεν, μη κατακαιομένη δε, ήτοι μη χωνευομένη, προεικόνιζε την εν τη Παρθένω πραγματική και ουσιώδη κατοίκησιν της θεότητος. Διατρίψας δε άλλους τεσσαράκοντα χρόνους εν τη γη Μαδιάμ, κατέβη εις την Αίγυπτον κατά προσταγήν του Θεού, ογδοήκοντα ετών γέρων, δια να ελευθερώση τον ισραηλιτικόν λαόν από τας χείρας των Αιγυπτίων.

Επειδή δε ο Φαραώ δεν επείθετο να ελευθερώση τον Ισραήλ, δια τούτο τιμωρεί ο Μωϋσής την Αίγυπτον με τας δέκας εκείνας πληγάς· όθεν, με την βοήθειαν και θέλησιν του Θεού, παραλαβών τον ισραηλιτικόν λαόν από την Αίγυπτον, ομού με αργύριον και χρυσίον πολύ, διεπέρασεν αυτόν παραδόξως δια μέσου της Ερυθράς θαλάσσης. Και εν τη ερήμω επαίδευσεν αυτόν άλλα τεσσαράκοντα έτη με τον γραπτόν νόμον, και με διάφορα σημεία και θαύματα. Επειδή δε και αυτός ως άνθρωπος παρώξυνε τον Θεόν, διότι ελάλησε και είπε με δισταγμόν: Ακούσατέ μου ω απειθείς, μη εκ της πέτρας ταύτης εξάξομεν υμίν ύδωρ; (Αριθμών κ , 10)· ανταποκρινόμενος δηλαδή προς τον λαόν, όπου τον ηνάγκαζε· δια τούτο δεν εμβήκεν εις την Γην της Επαγγελίας· αλλ’ αναβάς εις το Όρος Ναβαύ, εκεί απέθανεν, εκατόν και είκοσιν ετών. Προέλαβε δε την παρουσίαν του Χριστού έτη χίλια τετρακόσια ογδοήκοντα πέντε. Έγραψε δε την Πεντάτευχον. Σημείωσε ότι, κατά τους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου εφέρθη η θαυματουργός Ράβδος του Προφήτου Μωϋσέως εις Κωνσταντινούπολιν. Και εξήλθεν ο βασιλεύς πεζός και προϋπάντησεν αυτήν. Κτίσας δε Ναόν της Θεοτόκου, έβαλε την Ράβδον μέσα· έπειτα μετέφερε αυτήν εις το παλάτιον.

Τη αυτή ημέρα, Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβύλα, Επισκόπου Αντιοχείας της μεγάλης, και των συν αυτώ Αγίων τριών παίδων Αμμωνίου, Δονάτου και Φαύστου, οι δια ξίφους ετελειώθησαν.

**Στίχοι**

Ο Χριστόν αυτόν Bαβύλας θύων πάλαι, Χριστώ προθύμως θύεται δια ξίφους.Εις τους παίδας

**Στίχοι**

Υπέρ μεγίστου Δεσπότου Θεού Λογου, Τρέχουσι θερμώς προς ξίφος τα παιδία. Ούτος ο Άγιος ήτο κατά τους χρόνους του βασιλέως Νουμεριανού, εν έτει σπδ (284), γέγονε δε Επίσκοπος της Αντιοχείας, τον Ζεβίνον διαδεξάμενος, κατά τον Ευσέβιον. Λοιπόν μαθών, ότι ο βασιλεύς απανθρωπότατα έσφαξε τον υιόν του βασιλεώς Περσών, τον οποίον είχε λάβη ενέχυρον και όμηρον της προς τους Πέρσας ειρήνης, και ότι θυσιάσας εις τα είδωλα ο άθλιος και ελεεινός ούτος Νουμεριανός, επεχείρει ακόμη να μολύνη και την ιεράν Εκκλησίαν των χριστιανών, ως ζητών να έμβη μέσα εις αυτήν τοιούτος φονεύς και ειδωλολάτρης, τούτου ένεκα εστάθη εις την θύραν της Εκκλησίας ανδρειότατα ο Βαβύλας, και διασχίσας τους σωματοφύλακας και δορυφόρους, εξήπλωσε την δεξιάν του χείρα εις το στήθος του μιαρού βασιλέως. Και αφ’ ου επετίμησεν ικανώς, εδίωξεν αυτόν και απέκλεισεν έξω από την εκκλησίαν· ο δε Νουμεριανός κατά το παρόν μεν εσιώπησε, και δεν έκαμε κανέν κίνημα, φοβούμενος, μήπως γίνη καμμία μεγάλη επανάστασις από το πλήθος των χριστιανών. Βαρέως όμως και πικρώς την ύβριν ταύτην και ατιμίαν υπέμεινε. Μετά δε μίαν ημέραν προσεκλήθη ο Άγιος, και παρασταθείς έμπροσθεν του βασιλικού βήματος, ηρωτήθη από τον βασιλέα. Και επειδή κατέπληξεν αυτόν με τας σοφάς αυτού αντιρρήσεις, και ούτε με κολακείας, ούτε με δυνατούς φοβερισμούς έστερξε να αφήση την εις Χριστόν πίστιν, τούτου ένεκα εδέθη από τον λαιμόν και από τους πόδας με σιδηράς αλυσίδας. Και ούτω αλυσίδετος, επεράσθη από το μέσον της πόλεως, και ερρίφθην εις φυλακήν. Είχε δε ο Άγιος ακολουθούντα αυτόν και τρία παιδία, αδέλφια κατά σάρκα, τα οποία κατά μεν την ηλικίαν ήσαν πολύ νέα, κατά δε την γνώσιν ήσαν γέροντες.

Ταύτα λοιπόν, δεν ήθελαν να χωρισθούν από την ιεράν και γλυκυτάτην διδασκαλία του διδασκάλου των· όθεν ο Βασιλεύς παραστήσας αυτά έμπροσθέν του, και ερωτήσας εάν αρνώνται τον Χριστόν και τον διδάσκαλόν των Βαβύλαν, και αν θυσιάζουν εις τα είδωλα, εύρεν αυτά στερεά και ανδρειωμένα. Καλέσας δε την μητέρα των, και ευρών και αυτήν βεβαίαν και αμετάθετον εις την του Χριστού πίστιν, επρόσταξε, την μεν μητέρα να κτυπήσουν εις το πρόσωπον, εις δε τα παιδία να δώσουν τόσους ραβδισμούς, όσων ετών ήτον έκαστος. Έπειτα, εκβάλλει μεν τα παιδία έξω, φέρει δε έσω τον διδάσκαλον αυτών Βαβύλαν, και λέγει εις αυτόν, θέλων να τον απατήση: Ιδού, τα παιδία είναι έτοιμα να θυσιάσουν εις τους θεούς. Ο δε Άγιος ήλεγξεν αυτόν, ότι ψευδώς τούτο λέγει. Όθεν, προστάζει ο απάνθρωπος τύραννος να κρεμασθή ο Άγιος, ομού με τα τρία παιδία επάνω εις ξύλα, και να καταξέηται με σιδηρά ονύχια. Έπειτα, τον μεν διδάσκαλον Βαβύλαν κλείει μέσα εις ένα μικρόν παρακείμενον οίκον, τους δε παίδας επεχείρη να κολακεύση με διαφόρους και πολυτρόπους κολακείας, αφ’ ου δε εγνώρισεν ότι ματαίως κοπιάζει, έφερε πάλιν έμπροσθέν του τον Άγιον, και εσυμβούλευεν αυτό δια να διδάξη τα παιδία να αρνηθούν την ευσέβειαν. Επειδή δε είδεν αυτόν προθυμότερα παρά πρώτα αντιλέγοντα και απολογούμενον, ήναψεν από τον θυμόν, και αποφασίζει να θανατωθή με το ξίφος και λοιπόν ο μακάριος Βαβύλας, βαλών έμπροσθέν του τα τρία άκακα παιδία. Όταν είδεν αυτά πρότερον αποκεφαλισθέντα, είπεν εκείνο του Ησαΐου: Ιδού εγώ και τα παιδία α μοι έδωκεν ο Θεός. είτα ακολούθως απεκεφαλίσθη και αυτός εν έτει σπγ (283) και ετάφη από τους χριστιανούς καθώς ήτο με τας αλυσίδας εις τον λαιμόν και εις τους πόδας, όπως εις αυτούς παρήγγειλεν έτιν ζων ο Άγιος.

Τη αυτή ημέρα, ο Άγιος Βαβύλας, ο εν Αντιοχεία διδάσκαλος, συν τοις υπ αὐτὸν ογδοήκοντα τέσσαρσι παισί, ξίφει τελειούται.

**Στίχοι**

Μαθήσεώς σοι μισθός εκ των παιδίων, Βαβύλα θείε της τομής κοινωνία. Αίνον προσήξαν τω Θεώ παίδες πάλαι, Οι νυν δε παίδες τας ψυχάς αυτών ξίφει. Όταν ο βασιλεύς Μαξιμιανός ευρίσκεται εις την Νικομηδείαν, και εκίνει διωγμόν κατά των χριστιανών, εν έτει 298, από τον φόβον των εκρύπτοντο οι χριστιανοί. Τότε λοιπόν, προσελθών εις αυτόν ένας από τους ειδωλολάτρας λέγει: Βασιλεύ, υποκάτω εις μίαν κρυπτήν γέφυραν κάθηται γέρων τις ονόματι Βαβύλας, και διδάσκει τα των αφρόνων χριστιανών παιδία, να σέβωνται μεν τον Εσταυρωμένον, να αποστρέφονται δε τους θεούς. Παρευθύς λοιπόν, εστάλησαν μετ’ αυτού στρατιώται, και έφεραν έμπροσθέν του τον διδάσκαλον Βαβύλαν ομού με τους μαθητάς του, ογδοηκοντατέσσαρας όντας τον αριθμόν. Όθεν ο Μαξιμιανός λέγει προς αυτόν: Διατί, ω γέρον, είσαι τόσον πεπλανημένος, και πιστεύεις ένα άνθρωπον βιοθανή και κακοθάνατον, τον οποίον εσταύρωσαν οι Ιουδαίοι; Διατί δεν προσκυνείς τους θεούς, τους οποίους προσκυνεί όλη η οικουμένη; Η διατί γελάς τα νήπια των ανοήτων χριστιανών, και διδάσκεις αυτά να μην προσκυνούν τους θεούς; Ο Άγιος απεκρίθη: Οι θεοί των εθνών, βασιλεύ, είναι δαιμόνια, ο δε ιδικός μας Θεός εποίησε τους Ουρανούς. Συ δε και οι μετά σου ειδωλολάτραι, τυφλοί όντες, δεν βλέπετε την αλήθειαν.

Ταύτα ως ήκουσεν ο βασιλεύς, ήναψεν από τον θυμόν. Και ευθύς προστάζει να κτυπούν τέσσαρες στρατιώται με πέτρας εις τας παρειάς, εις τα πλευρά, και εις τας κνήμας του Αγίου· ο δε Άγιος βλέπων το σώμά του, όπου εκοκκίνισεν όλον από το αίμα, εφώναξεν: Ευχαριστώ σοι, Κύριε, ότι εμέ τον γέροντα και ασθενή έδειξας δυνατώτερον από βασιλέα νέον και δυνατόν· όθεν, επειδή είπε ταύτα, δια τούτο με τους αυτούς λίθους κτυπάται ο Άγιος κατά τους αστραγάλους και κατά τους ώμους. Και αφ’ ου εσυντρίφθησαν όλα τα άρθρα και αι αρμονίαι του σώματός του, δέχεται αλυσίδας βαρείας εις τον λαιμόν. Και ούτω τίθενται οι πόδες του εις το τιμωρητικόν ξύλον, και κλείεται εις φυλακήν. Τότε, ήρχισεν ο βασιλεύς να κολακεύη τα ογδοηκοντατέσσαρα παιδία, και να τα παρακινή να θυσιάσουν εις τους θεούς. Τα δε παιδία απεκρίνοντο εις αυτόν παντάπασιν, αλλά συχνάκις έστρεφον και έβλεπον άλληλα. Χωρίσας δε από αυτά δέκα, τα πλέον μεγάλα, κατά την ηλικίαν, λέγει προς αυτά: Σεις, ω τέκνα μου, ως φρόνιμα όπου είσθε, καταπεισθήτε εις τους λόγους μου, και θυσιάσατε εις τους θεούς· και θα κατοικήτε με εμέ εις τον ανάκτορον δια να απολαμβάνητε πολλά αγαθά. Δύο δε από αυτά, Αμμώνιος και Δονάτος ονομαζόμενα, είπον προς τον βασιλέαν: Ημείς, είμεθα πιστοί χριστιανοί, και δια τούτο δεν θα υποφέρωμεν ποτέ να θυσιάσωμεν εις κωφούς και αλάλους δαίμονας. Όθεν, δια τα λόγια ταύτα δέρονται υπό των στρατιωτών τα του Χριστού αρνία. Και δερόμενα, περισσότερον ανδρειώνοντο και εφώναζον συνεχώς: Χριστιανοί είμεθα, και δεν θυσιάζομεν, αλλά ας είναι ανάθεμα εις σε και εις τους θεούς σου. Τότε προστάζει ο τύραννος να δαρθούν όλα δυνατά, και να ριφθούν εις την φυλακήν. Και κανείς να μη δώση ψωμί εις αυτά, έως ου αποθάνουν από την πείναν. Έπειτα προστάζει, να κρεμασθή μεν ο διδάσκαλος αυτών Βαβύλας, και να καταξανθή με ωμά νεύρα βοών· ηρώτα δε έκαστον παιδίον, εάν αρνήται τον Χριστόν και τον διδάσκαλόν του. Επειδή δε εκείνα εις τούτο δεν επείθοντο, δια τούτο επρόσταξεν ο τύραννος να θανατωθούν δια ξίφους, τόσον αυτά, όσον και ο διδάσκαλός των. Απαγόμενος λοιπόν ο Άγιος, ομού με τους ογδοηκοντατέσσαρας μαθητάς του, εις τον τόπον της καταδίκης, έψαλλεν ησύχως με ηδονήν μεγάλην; Ιδού εγώ και τα παιδία, α μοι έδωκεν ο Θεός. πρώτος λοιπόν ο θείος Βαβύλας απεκεφαλίσθη, κατά την προσταγήν του βασιλέως· έπειτα απεκεφαλίσθησαν και τα παιδία. Χριστιανοί δε τινες, ελθόντες δια νυκτός, έθηκαν τα λείψανα των Αγίων εντός μικρού πλοίου, και τα έφεραν εις την Κωνσταντινούπολιν. Και ούτω θέσαντες αυτά μέσα εις τρία κιβώτια, τα ενεταφίασαν έξω του τείχους της Πόλεως κατά το βόρειον μέρος, όπου είναι Μοναστήριον, Χώρα επονομαζόμενον.

Τη αυτή ημέρα, Μνήμη της Αγίας Ερμιόνης, μιας των θυγατέρων Φιλίππου του αποστόλου.

**Στίχοι**

Χωρείς προς αυτούς ουρανούς Ερμιόνη, Ερμαίον ευρηκυία την σωτηρίαν. Φίλιππος ο αγιώτατος Απόστολος, ο εκ των επτά Διακόνων, ο τον Ευνούχον της Κανδάκης βαπτίσας, είχε θυγατέρας τέσσαρας, περί ων ο Ευαγγελιστής Λουκάς εις τας Πράξεις μαρτυρεί, ότι ήσαν παρθένοι προφητεύουσαι (Πραξ. κα . 9). Εξ ων η Ερμίονη και η Ευτυχίς υπήγαν εις την Ασίαν και εζήτουν Ιωάννη τον Θεολόγον. Μη ευρούσαι δε αυτόν, επειδή και μετέθηκε αυτόν ο Θεός ως τον Ενώχ και Ηλίαν, εύρον αντί εκείνου Πετρώνιον τον μαθητήν του Αγίου Παύλου. Και διδαχθείσαι από αυτόν, εσπούδαζον να μιμώνται και τας αρετάς και την γνώμην αυτού. Η δε Ερμιόνη μετεχειρίζετο την ιατρικήν τέχνην· δια τούτο και έτρεχεν εις αυτήν πλήθος ανθρώπων πολύ, και όλοι ιατρεύοντο με την επίκλησιν του ονόματος του Χριστού. Όταν δε ο βασιλεύς Τραϊανός διέβαινε δια να υπάγη να πολεμήση κατά των Περσών, τότε διεβλήθη εις αυτόν η Αγία Ερμιόνη ως χριστιανή· όθεν παραστήσας αυτήν έμπροσθέν του ο βασιλεύς, εδοκίμαζε να την απατήση με κολακείας, και να την χωρίση από την πίστιν του Χριστού· αλλ’ επειδή να την καταπείση δεν εδυνήθη, δια τούτο επρόσταξε να ραπίζουν αυτήν εις τον πρόσωπον ώρας αρκετάς, αλλ’ η Μάρτυς, βλέπουσα τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν καθήμενον εν τω κριτηρίω εις σχήμα του Πετρωνίου, συνομιλούντα και ενδυναμώνοντα αυτήν, εκ τούτου ενόμιζε τα ραπίσματα ως ουδέν· όθεν και ο βασιλεύς, βλέπων το στερεόν και αμετάβλητον του νοός της, και εντραπείς αφήκεν αυτήν. Από τότε λοιπόν η Αγία Ερμιόνη, ήνοιξεν εις την Ασίαν εν ιερόν πανδοχείον· και δεχομένη όλους τους ξένους, παρηγόρει αυτούς ψυχικά και σωματικά· ηδύνατό τις να ίδη, ότι εκεί εδοξάζετο ο Κύριος καθ’ εκάστην ημέραν από έκαστον άνθρωπον, έως ου απέθανεν ο Τραϊανός. Αφ’ ου δε εβασίλευεν Ανδριανός ο γαμβρός του Τραϊανού, εν έτει 117, και έμαθε τα περί της Αγίας Ερμιόνης, ευθύς έστειλε και την έφερε, και λέγει προς αυτήν: Λέγε μοι, ω γραΐδιον, πόσον ετών είσαι; Και από ποίον γένος υπάρχεις; Η δε Αγία απεκρίθη: Ο Χριστός μου ηξεύρει πόσον ετών είμαι, και από ποίον γένος υπάρχω. Ο δε βασιλεύς είπεν: Εκβάλλετε το παλλίον, ήτοι το επανωφόριόν της, και δέρετε αυτήν άσπλαγχνα λέγοντες: Εις ο,τι ερωτά ο βασιλεύς, αποκρίνου με σεμνότητα. Εν όσω δε καιρώ εδέρετο η Αγία, δεν έλειπεν ο ψαλμός από το στόμα της· αφ’ ου δε οι δήμιοι απέκαμαν δέροντες, επρόσταξεν ο βασιλεύς να βάλουν περόνια υποκάτω εις τους πόδας της μάρτυρος, επειδή δε η Αγία, λαμβάνουσα την βάσανον ταύτην, ευχαρίστει περισσότερον τον Θεόν, δια τούτο ήναψεν ο βασιλεύς από τον θυμόν. Και προστάζει να υποκαύσουν λέβητα γεμάτον από πίσσαν και θείον, και άσφαλτον και μολύβι, και ούτω να ριφθή μέσα εις αυτόν η Αγία· όθεν, αναβλέψασα εις τον Ουρανόν, και ζητήσασα δύναμιν από τον Θεόν, εσφράγισε τον εαυτόν της με το σημείον του Σταυρού, και ούτω εμβήκε μέσα εις τον αναμμένον λέβητα. Και ω του θαύματος! Παρευθύς έσβησε το πυρ, και εχύθησαν έξω το μολύβι και τα λοιπά είδη· και η μάρτυς έμεινεν αβλαβής. Ο δε βασιλεύς, βλέπων το τοιούτον θαύμα, ωργίσθη περισσότερον. Και προστάζει να καύσουν δεύτερα τον λέβητα τόσον πολύ, ώστε να χωνεύσουν μέσα εις αυτόν τα κόκκαλα της Μάρτυρος. Τούτο δε ποιήσαντες οι δήμιοι, έβλεπον την Αγίαν, όπου εστέκετο εις τον μέσον του λέβητος ως να εστέκετο μέσα εις δρόσον· ήτις και είπε προς τον τύραννον: Βασιλεύ, ζη Κύριος ο Θεός! αν συ μακράν αυτόθι καθήμενος, δεν αισθάνεσαι την καύσιν του λέβητος τούτου, ουδέ εγώ αισθάνομαι αυτήν. Ο δε βασιλεύς θαυμάσας εις τούτο, εσηκώθη από τον θρόνον του και επλησίασε. Και εγγίσαντος την χείρά του εις τον λέβητα, ευθύς απεσπάσθη το δέρμα και τα ονύχια της χειρός του. Τότε, η Αγία εφώναξε μέσα από τον λέβητα: Μέγας είναι ο Θεός των Χριστιανών. Ο δε βασιλεύς τούτο ακούσας, εθυμώθη δυνατά, και προστάζει να καή εν τηγάνι μεγάλον έως να σπινθηροβολή, και μέσα εις αυτόν να βάλουν γυμνήν την Αγίαν· όταν λοιπόν εμβήκεν η Αγία εις το αναμμένο τηγάνι, Άγγελος Κυρίου, ο φυλάττων αυτήν, εσκόρπισε την φωτίαν από το εν και από το άλλο μέρος του τηγανίου. Και τους μεν παρευθέντας εκεί κατέκαυσε, την δε Αγίαν ετήρησε μέσα εις το τηγάνι ως εις χλοηφόρον τόπον, υμνούσαν και δοξάζουσαν ευχαρίστως προς Κύριον. Τούτο το παράδοξον θαύμα βλέπων ο Ανδριανός, ετρόμαξε. Και προστάζει να εκβάλουν την μάρτυρα από το τηγάνι, φοβούμενος μήπως κατακαή και αυτός εις το πυρ· όταν λοιπόν εξήλθεν η Αγία, λέγει προς τον Ανδριανόν: Βασιλεύ, ήξευρε, ότι ο Κύριός μου με έκαμε να υπνώσω μέσα εις το τηγάνι, και λοιπόν είδα εις τον ύπνον μου, ότι επροσκύνουν τον μεγάλον θεόν Ηρακλήν. Ο δε βασιλεύς τούτο ακούσας εχάρη. Και προστάζει αυτήν να έμβη μέσα εις τον ελληνικόν ναόν. Εισελθούσης δε της Αγίας και προσευξαμένης εις τον αληθή και φιλάνθρωπον Θεόν, ευθύς έγινε βροντή από τον Ουρανόν, και μαζί με την βροντήν έπεσαν όλα τα είδωλα, όπου ευρίσκοντο εις τον ναόν, και κατασυντριφθέντα έγιναν ώσπερ κονιορτός. Τότε η Αγία εξήλθε από τον ναόν και λέγει εις τον βασιλέα: Έμβα, ω βασιλεύ, εις τον ναόν, και βοήθησον τους θεούς σου, διότι αυτοί έπεσαν, και δεν ημπόρουν να εγερθώσιν. Εισερχόμενος δε ο βασιλεύς, και βλέπων την συντριβήν και τον κατακερματισμόν των ειδώλων, επρόσταξε να αποκεφαλίσουν την Αγίαν έξω της πόλεως· έλαβον λοιπόν αυτήν Θεόδουλος και Θεότιμος οι δήμιοι, και εξήλθον της πόλεως. Και επειδή ώρμησαν να αποκεφαλίσουν αυτήν προ του να προσευχηθή, εξηράνθησαν αι χείρες αυτών· όθεν προσπεσόντες εις την Αγίαν, επίστευσαν ολοψύχως εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, και ευθύς έγιναν υγιείς. Παρακαλέσαντες δε την Αγίαν, να προσευχηθή και δι’ αυτούς, ίνα παραδώσωσι τας ψυχάς των εις τον Κύριον έμπροσθέν της, εκοιμήθησαν τον αιώνιον ύπνον και έλαβον μακάριον τέλος· έπειτα και η Αγία εκοιμήθη εις τον ίδιον τόπον. Τινές δε ευλαβείς χριστιανοί λαβόντες τα τίμια αυτών λείψανα ενεταφίασαν αυτά εις την πόλιν της Εφέσου, εν τόπω σεμνώ και τιμίω, εις δόξαν Πατρός, Υιού, και Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Τη αυτή ημέρα, οι Άγιοι Θεότιμος (η Τιμόθεος) και Θεόδουλος, οι από δημίων πιστεύσαντες, πυρί τελειούνται.

**Στίχοι**

Θεότιμος τέθνηκε συν Θεοδούλω Τιμήν συν αυτώ δουλικήν δους Κυρίω.

Τη αυτή ημέρα, μνήμη της Αγίας Ιερουσαλήμ, και των τριών τέκνων αυτής Κεγούρου, Σεκενδίνου και Σεκένδου των Μαρτύρων

Τη αυτή ημέρα, Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κεντυρίωνος, Θεοδώρου, Αμιανού, και Ιουλιανού, ορμωμένων εκ κώμης Κανδαύλης.

**Στίχοι**

Ο Κεντυρίων πυρ πόθου θείου πνέων, Ψυχήν προθύμως εις το πυρ αποπνέει. Τριττοίς αθληταίς, η πυρά κλίμαξ ξένη, Δι' ης ανήλθον ουρανού προς το πλάτος.

Ούτοι οι Άγιοι, δια την εις Χριστόν ομολογίαν βασανίζονται. Πρώτον μεν διαφόρους βασάνους υπό Μαξιμιανού βασιλέως εν έτει 288, έπειτα ρίπτονται μέσα εις λουτρόν αναμμένον, και διαφυλαχθέντες αβλαβείς υπό θείου Αγγέλου, κόπτονται τους πόδας με πέλεκυν· και ριφθέντες μέσα εις την πυράν, τελειούνται εν Κυρίω.

Τη αυτή, ημέρα, Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πετρωνίου, Χαριτίνης, Ζαρβήλου (η Σαρβήλου), Θαθουήλ, και Βεβαίας.

**Στίχοι**

Υπήρχε Χριστός τω Πετρωνίω πέτρα, ανωτέρω μένοντι πειρασμών βίας. Όπερ δι’ ευχής είχε σαρκός την λύσιν, ιδού δι’ ευχής λαμβάνει Χαριτίνη. Τμηθέντες άμφω Θαθουήλ και Βεβαία, Ζωήν βεβαίαν εύρον αντ ἐψευσμένης. Βέβηλον ο Ζαρβηλος ου σέβων σέβας, Ανδρών βεβήλων χερσί βάλλεται λίθοις. Ούτοι οι Άγιοι ήσαν εις τον καιρόν Αδριανού βασιλέως εν έτει 117, από τους οποίους, ο Θαθουήλ ήτον ιερεύς της δαιμονικής πλάνης. Διδαχθείς δε από ένα Επίσκοπον, προσέδραμε εις την πίστιν του Χριστού· όθεν δια την αιτίαν ταύτην δέρεται με ραβδία από Αύγαρον τον Τοπάρχην, και καίεται εις τα όμματα. Είτα, δεθείς οπίσω τας χείρας, πλήττεται εις την κοιλίαν. Κρεμασθείς δε από την μίαν χείρα, ξέεται και καίεται υποκάτω με πυρ· έπειτα, τεθείς εις όργανον μηχανικόν, πριονίζεται από την κεφαλήν. Και φονεύονται με μάχαιραν, ομού με την αδελφήν του Βεβαίαν.

Τη αυτή ημέρα, Μνήμη των αγίων τρισχιλίων εξακοσίων εικοσιοκτώ Μαρτύρων.

**Στίχοι:**

Εξακοσίους Χριστέ και τρισχιλίους, Συν συνάθλοις ήνωσας Αγγέλοις άνω Ούτοι οι Άγιοι ευρέθησαν κεκρυμμένοι εις βουνά και σπήλαια της Νικομηδείας εν έτει 290, τους οποίους, αφ’ ου πρότερον εβασάνισεν ο βασιλεύς Μαξιμιανός με διαφόρους βασάνους, τελευταίον τους εθανάτωσε. Και ούτω έλαβον της αθλήσεως τους αμαράντους στεφάνους.

Τη αυτή ημέρα, ο Όσιος Πατήρ ημών Άνθιμος ο νέος ασκητής, ο εκ Κεφαλληνίας, εν ειρήνη τελειούται.

Ούτος ο Άγιος, γεννήθηκε στο Ληξούριον Κεφαλληνίας το 1727. Έπτά μόλις ετών ον ετυφλώθη, αλλά χάριν εις τας προσευχάς της μητρός του Αντζουλέττας, θαυματουργικώς το ανεύρε. Όμως, και πάλιν το ξαναέχασε, ένεκα της σκληρής μοναχικής ζωής την οποίαν έκανε. Εμόνασε στο Άγιον Όρος, και έπειτα περιδιάβηκε σε πολλά μέρη της Ελλάδος, όπου ανέπτυξε σπουδαίο κηρυκτικό και ιεραποστολικό έργο, και έκτισε πλείστες μονές. Εκοιμήθη εν έτει 1782. Πολιουχός είναι της νήσου Αστυπάλαιας.

Τη αυτή ημέρα, η εύρεσις του λειψάνου του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδώρουν του Μυτιληναίου, εν έτει 1967.

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

**Ωδή ζ’ . Έκπνοον πρόσταγμα τυράννου.**

Συ τον εγκάρσιον, θεσπέσιε Μωσή, όφιν εστήλωσας, άψυχόν ποτέ εν τη ερήμω θεραπευτήν, τον σον λαόν τον αγνώμονα, γυμνάζων εντεύθεν, εις προσκύνησιν του σταυρωθέντος, και τον όφιν κτείναντος, και σώσαντος τους ψάλλοντας· Ο Υπερύμνητος των Πατέρων και ημών Θεός ευλογητός ει.

Ταύτην την ποίμνην σου, σκηνής της παλαιάς ούσαν αντίτυπον, σώζε πειρασμών, και πολυτρόπων εξ αναγκών, τειχίζων ταύτην τη μεσιτεία σου, και τη εποπτεία Μωσή πάνσοφε. Και γαρ ενταύθα τω Θεω ωμιλήσας, και ψάλλων διετέλεσας· Ο Υπερύμνητος των Πατέρων και ημών Θεός ευλογητός ει.

Ίλεων έργασαι, ευχαίς σου τον Χριστόν θεομακάριστε, ον εν τω Θαβώρ Θεόν ανήγγειλας αληθή, και την λαχούσάν σοι ποίμνην φύλαξον, ως πάλαι λαού σου εν μέσω έστησας, κρίμα θανάτου του παραπικράναντος, και ψάλλειν μη συνήσαντος· Ο Υπερύμνητος των Πατέρων και ημών Θεός ευλογητός ει.

**Θεοτοκίον.**

Ότε εώρακας, την πάλην Ιακώβ μακαριώτατε, έγνωκας Θεόν μετά ανθρώπων ειλικρινώς, και του λαού σου την έννοιαν χωλάνασαν είδες. Διο εύθυνον ημών τρίβους, προς ζωήν ενάρετον, και σώσον αναμέλποντας· Ο Υπερύμνητος των Πατέρων και ημών Θεός ευλογητός ει.

**Έτερος. Ουκ ελάτρευσαν τη κτίσει.**

Τη απλότητι παμμάκαρ της καρδίας σου, και καθαρότητι, της ιεράς σου ψυχής, εμφόβως προς Κύριον, έφης ει έγνως με, νυν παρά πάντας, Λόγε γνωστός μοι φάνηθι, όπως όδω σου την δόξαν.

Ηδυνθείς σου της ψυχής τη καθαρότητι, σε κατενώπιον μάκαρ παντός του λαού, Θεός της φωνής αυτού, ακούει ίστησιν, ως αιδέσιμον, πάσιν ορώσι δείξη σε, και φρικτόν τον αυτού μύστην.

Νομοθέτην παραδόξων δυσεφίκτων τε, θεομακάριστε, διαταγμάτων αυτού, Θεός σε ανέδειξε, και εις επίγνωσιν, θείας χάριτος, καθοδηγούντα ένδοξε, τον λαόν αυτού εμφρόνως.

**Θεοτοκίον.**

Πικρογόνους αμαρτίας συ μετέβαλες, μόνη κυήσασα, τον γλυκασμόν του παντός. Σε γαρ προετύπωσεν, η ράβδος Πάναγνε, η γλυκάνασα, πάλαι Μερράς τα νάματα, εν χειρί τη του Μωσέως.

**Ωδή η’ . Ευλογείτε παίδες.**

Νεύματι ο πάντων φέρων Άγιε, σε προειδώς εκ μήτρας, ηγίασέ σε, θέμενος αρχετυπίαν, εναρέτου βίου, εν μετεώρω της γης, όθεν αρμονίαν πλουτούντες αναβοώμεν, ύμνον τρισάγιον εις τους αιώνας.

Αίματος αθώου χεομένου μακάριε, και των βρεφών αδίκως αναιρουμένων, εκ τυραννικής ανοίας, της μητρός ωδίνας, λύεις τικρόμενος, και της Εκκλησίας το βάπτισμα διαγράφεις, εν τω εκτίθεσθαι παρά το ύδωρ.

Ιοβόλον όφιν τον την Εύαν πτερνίσαντα, εν τη ερήμω πάνσοφε θριαμβεύεις, χάλκεον αυτόν στυλώσας. Τας γαρ χαμαιζήλους ορμάς του σώματος, δι’ υπερβαλλούσης ασκήσεως αποκτείνας, ζωήν διήνυσας ουρανοδρόμον.

**Θεοτοκίον.**

Νέμοις σαις πρεσβείαις, της ειρήνης τον Άγγελον, ως τον λαόν σου πάλαι περιφρουρούντα, ταύτην την σεπτήν σου ποίμνην, την εγκαυχωμένην τω σω ονόματι, και καθιδρυμένην εν τόπω, εν ω προείδες της Θεομήτορος το μέγα θαύμα.

**Έτερος. Παίδας ευαγείς.**

Ράβδω σου και πέτρα ρασπισθείσα Θεόπτα, εκ παραδόξου πριν εξέβλυσε, ρεύματα ποτάμια, και λαόν εκόρεσε, και αυχμηρίαν έλυσε, Μωσή ψυχόλεθρον. Τον τύπον του Σταυρού γαρ εδήλου, δι’ ου κατηρδεύθη πάσα πιστών καρδία.

Όπλον του Σταυρού προς αντιπάλους, τω θείω προχαράξας μάκαρ σώματι, χείρας διεπέτασας, σταυρικώς πανόλβιε, και Αμαλήκ τον υπερήφανον, και πάσαν την αυτού δυναστείαν, έθραυσας δυνάμει του Σταυρωθέντος Λόγου.

Φρύαγμα δεινόν του αρχεκάκου, θρασέως αντιλογούντος πριν κατήσχυνε, Μιχαήλ ο μέγιστος, άρχων ιερώτατε, των ουρανίων τάξεων συστρατηγών σοι ποτέ, ως ώφθη και φρουρός του σου σκήνους, την οφρύν τε τούτου κατέβαλεν ενδίκως.

**Θεοτοκίον.**

Ράβδος Ααρών η πριν ανίκμως, βλαστήσασα προεδήλου σε Πανάμωμε, την ασπόρως τέξασα, άνθος το αμάραντον, το ταις σκιαις της χάριτος την κτίσιν άπασαν, καλύψας και τον καύσωνα πάντας, της πολυθείας εξάραν θείω σθένει.

**Ωδή θ’ . Μυστικός ει Θεοτόκε.**

Ω Μωϋσή Θεού θεράπων ιέμενος, της ζωηφόρου και θείας αστραπής, τον γνόφον διελθών, των αγίων ιχνών επορεύθης οπίσω. Διο τους υμνούντάς σε, μιμητάς σου πρεσβείαις ανάδειξον.

Σήμερον χαίρει σου η ποίμνη τη μνήμη σου, πανηγυρίζουσα πάνσοφε φαιδρώς, εν η προς τον Θεόν επορεύθης, λιπών το γεώδες σαρκίον, αλλά μη διαλίπης πρέπων αυτήν τη μεσιτεία σου.

Η Τρισυπόστατος Θεότης εμπλήσασα, της σης αυγής τον Προφήτην σου Μωσήν, εξήρας δι’ αυτού την βαθείαν εκ γης, και πολύθεον νύκτα. Αυτού ταις ικεσίαις, και ημών την ζωήν γαλήνης πλήρωσον.

**Θεοτοκίον.**

Νικητικά βραβεία δίδου τοις δούλοις σου, Θεοκυήτωρ Παρθένε Μαριάμ, κατά του πονηρού, ότι συ των πιστών της καυχήσεως στέφος, ίνα σε κατά χρέος, ευφημούμεν αεί και μεγαλύνωμεν.

**Έτερος. Άπας γηγενής.**

Όρει επιβάς, Θεόπτα τω πνεύματι, είδες πραέων την γην, του Θεού προστάξαντος, επαγγελίας δε κατενόησας, πανευσεβώς πανόλβιε, πάσαν την γην αισθητώς, μεταστάς δε, νυν προς τα ουράνια, συν Αγγέλοις αυλίζη μακάριε.

Νεύματι σοφέ, του φέροντος άπαντα, και μετά θάνατον, ήχθης και παρέστηκας, συν τω Θεσβίτη και κατενόησας, ουχ ως τη πέτρα πρότερον κρύβεις θεόσοφε, και αυτόπτης γέγονας θεόπνευστε, της Θεού προς ανθρώπους ελεύσεως.

Ώφθης θεατής, Θεού προ σαρκώσεως, και μετά σάρκωσιν, είδες άπερ έβλεψεν, ουδείς των πάλαι ουδέ ακήκοεν, αλλ’ σεμνώς προσβλέψας μοι, νυν δεομένω σου, της φωνής μου άκουσον θεόπνευστε, και πταισμάτων μοι δίδου την άφεσιν.

**Θεοτοκίον.**

Στάμνον σε χρυσήν, και πλάκα και τράπεζαν προδιεγράψατο, Μωϋσής Πανάμωμε, και βάτον Κόρη όλην πυράφλεκτον, ων νυν ημείς την έκβασιν πιστώς θεώμενοι, Θεοτόκον ευσεβώς δοξάζομεν, ως Θεόν των απάντων γενήσασα.

**Εξαποστειλάρια. Φως αναλλοίωτον Λόγε.**

Συ τον Ουρανών άρτον, επόμβρησας εν ερήμω, τροφής αγίας Θεόπτα, διάκονος χρηματίσας, και νυν ημάς ταις ευχαίς σου, δείξον μετόχους, της ουρανών Βασιλείας.

Δια ζωής ανοιγμένης, και μεταρσίου πορείας, εις την Ουράνιον λήξιν, κατέπαυσας θεοφόρε, όθεν ημάς απευθύνεις, εις τους λιμένας, της αληθούς κληρουχίας.

**Θεοτοκίον.**

Η Βάτος εν τω Σιναίω, σε προετύπου Παρθένε, το πυρ της θείας Ουσίας, αφλέκτως εγγυμονούσα, διο ημάς τους σους δούλους, ποίησον οίκους, του Πνεύματος του Αγίου.

**Εις τους Αίνους, ήχος δ’ . Ως γενναίον εν Μάρτυσιν.**

Εν θυέλλη τον άσαρκον, και εν γνόφω τον άϋλον, Μωϋσή τεθέασαι ως χωρείν ιδείν, θεοειδής δε γενόμενος, τη δόξη τη κρείττονι, τω σαρκίνω Ισραήλ, νομοθέτης κεχείρισαι, αλλ’ ου πέφυκε, νους γεώδης τοις θείοις εμβατεύειν, η γαρ χάρις τοις ορώσι, τα λίαν κρείττονα δίδοται.

Ιερεύς εννομώτατος, στρατηγός γενναιότατος, τω παραπικραίνοντι αναδέδειξαι, Μωσή μαστίζων την Αίγυπτον, τη ράβδω δε θάλασσαν, διαιρών την ερυθράν, και βυθίζων αλάστορα, και υψαύχονα, Φαραώ συν τριστάταις, και διάγων εν ερήμω και εκτρέφων, τον Ισραήλ τον αγνώμονα.

Μωϋσή το υπόδημα, των ποδών λύσον τάχιστα, ο γαρ τόπος άγιος, ον πεπάτηκας, μήτι νεκρώσας σύμβολον, ον σοι περιφέροιτο, εν γαρ βάτω και πυρί, μυστικώς σοι οπτάνεται, τα παράδοξα, της Θεόπαιδος Κορης εν τω όρει, τω Χωρήβ ο χρηματίζων, τω νομοθέτη εφθέγγετο.

Μωϋσής ο θαυμάσιος, ελλαμφθείς θείω πνεύματι, καθαρώς τω κτίσαντι προσωμίλησε, και βάτον είδε πυράφλεκτον, του Λόγου την άρρητον, συγκατάβασιν ημίν, προδηλούσαν σαφέστατα, και εκόλα σε, πάσαν Αίγυπτον ράβδω, προτυπώσας, του Σταυρού την δυναστείαν, και Αμαλήκ ετροπώσατο.

**Δόξα, ήχος πλ. δ’ .**

Των Προφητών τον ακρέμονα, και παμφαή αστέρα της οικουμένης, εν ύμνοις τιμήσωμεν πιστοί, Μωσέα τον νομοθέτην, και Χριστώ εκβοήσωμεν μελωδικώς· εύσπλαγχνε Κύριε, παράσχου τω λαώ σου, ικεσίαις του σου Προφήτου, άφεσιν αμαρτιών, και το μέγα έλεος.

**Και νυν. Θεοτοκίον.**

Δέσποινα πρόσδεξαι...

Δοξολογία μεγάλη και απόλυσις.

**Εις την Λειτουργίαν**

Τα τυπικά, εκ του κανόνος του Προφήτου ωδή γ’ καὶ στ΄.

**Προς Εβραίους Επιστολής:**

Αδελφοί, πίστει Μωσής μέγας γενόμενος...

**Ευαγγέλιον, εκ του κατά Ματθαίον:**

Τω καιρώ εκείνω, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον, και Ιάκωβον και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού...

Κοινωνικόν: Εις μνημόσυνον αιώνιον...

**Μεγαλυνάριον.**

Τον θεοπτικώτατον οι πιστοί, Προφητών το κλέος, τον εν όρει πάλαι Σινά, Θεώ συλλαλούντα, εν γνόφω και εν βάτω, και Νόμον διδαγμένον, Μωσήν τιμήσωμεν.

Η/Υ ΠΗΓΗ:

Voutsinasilias.blogspot.gr

http://voutsinasilias.blogspot.gr/2009/08/4.html