**Ο ΟΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ**

**Παύλου Μοναχού Λαυριώτου**

**Εκδόσεις «Επτάλοφος»**

**Αθήναι 1991**

**Εισαγωγικά.**

Ο όσιος Νεκτάριος ο Καρεώτης υπήρξε ένας όχι και πολύ γνωστός στους αγιορείτες ασκητής του 15ου αιώνος, ο οποίος έζησε και ασκήτευσε στο σημερινό Λαυρεωτικό κελλί των Καρυών «Άγιοι Αρχάγγελοι».

Η περιοχή των Καρυών με τα πολλά κελλιά της, από τις πρώτες ημέρες που εγκαταστάθηκαν εκεί μοναχοί, και μέχρι τις ημέρες μας, ανέδειξε πολλούς οσίους ασκητές που κοσμούν το Αθωνικό Αγιολόγιο. Ξεχωριστή θέση ανάμεσα σ’ αυτούς κατέχει ο όσιος Νεκτάριος.

Ο «εωσφόρος αστήρ» του Άθω γεννήθηκε στο Επιτώλιο της περιοχής Μοναστηρίου, που ανήκει σήμερα στην Γιουγκοσλαβία, από γονείς ευσεβείς. Πολύ νέος στην ηλικία «καταλιπών άπαντα, φεύγει λαθών αμεταστρεπτί την επί το άγιον όρος του Άθω φέρουσαν εφαψάμενος». Εκεί, «τα των μοναχών περιβάλλεται ράκη» και υποτάσσεται στον όσιο Φιλόθεο, έχοντας ως συνασκητή τον όσιο Διονύσιο. Και οι τρεις αυτοί ασκηταί, με τον Θεοφιλή και οσιακό βίο τους, επλούτησαν το αγιολόγιο της Αθωνικής πολιτείας, ζήσαντες «βίον όσιον και αξιάγαστον, ταπεινοφροσύνη και ατυφία κεκοσμημένοι».

Με το παρόν βιβλίο φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε στους ευσεβείς αναγνώστες την «άριστον» πολιτεία του προαναφερθέντος οσίου μας. Είναι μετάφραση από το πρωτότυπο κείμενο που περιέχεται στον χαρτώο κώδικα 73 του ΧV (15ΟΥ) αιώνος της Ι. Μονής Δοχειαρίου, ο οποίος ευγενώς παραχωρήθηκε προς μελέτη υπό του Καθηγουμένου της Μονής αυτής πανοσιολογιωτάτου αρχιμ. κ. Γρηγορίου, με την φροντίδα του Βιβλιοθηκαρίου της ιδίας Μονής Οσιολογιωτάτου Μοναχού Θεοκτίστου.

Το κείμενο τούτο δημοσιεύτηκε το 1979, μαζί με την Ακολουθία του Οσίου Νεκταρίου, υπό του Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Αθηνών κ. Π. Β. Πάσχου, στο επιστημονικό περιοδικό «Δίπτυχα», με πολλά ενδιαφέροντα σχόλια και παρατηρήσεις.

Για τον βιογράφο του Οσίου δεν έχουμε πληροφορίες. Η πιο πιθανή εκδοχή είναι ότι θα πρόκειται για κάποιο λόγιο αγιορείτη μοναχό, ο οποίος από ευλάβεια προς αυτόν συνέγραψε τον συνοπτικό αλλά πολύ αξιόλογο αυτόν βίο.

Στην παρούσα έκδοση, η οποία πραγματοποιείται με την ευλογία του Καθηγουμένου της Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας πανοσιολογιωτάτου αρχιμ. κ. Φιλίππου και της Γεροντικής Συνάξεως της παραπάνω Μονής, προσθέτουμε και την Ακολουθία του Οσίου.

Παύλος Μον. Λαυριώτης.

**Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Νεκταρίου του ασκήσαντος στο όρος Άθω, στην Σκήτη των Καρυών.**

**Πρόλογος.**

Σε εκείνους που με ζήλο επιδιώκουν να ζήσουν την κατά Θεόν ενάρετη ζωή και ολόψυχα επιθυμούν να την πραγματώσουν με ζήλο και άσκηση, τίποτε δεν είναι τόσο αναγκαίο και κατάλληλο, μετά από το φόβο του Θεού, που είναι η ακριβής τήρηση των εντολών Του, όπως το να ακούουν και να μιλάνε για την αρετή ανδρών θεοφιλών και για τους πνευματικούς αγώνες τους και τα πνευματικά επιτεύγματά τους (κατορθώματα της αρετής τους).

Διότι το υποτιθέμενο δυσάρεστο και δυσκολοκατόρθωτο των θείων εντολών το καθιστά ευχάριστο και ευκολοκατόρθωτο, η (πνευματική) αναστροφή με αυτούς (τους ενάρετους), για τις ψυχές που με προθυμία εργάζονται την αρετή. Και αυτό γιατί η ζωή των ενάρετων κεντρίζει τις ψυχές των φιλοθέων και μοιάζει με πηγή που αναβλύζει πλούσια νάματα.

Πολλά λοιπόν και διάφορα έχουν από παλιά γραφτεί και με φροντίδα έχουν συντεθεί σε διάφορες περιστάσεις από τους σοφούς για αυτά τα θέματα, από τα οποία (συγγράμματα) ο καθένας μπορεί πλούσια και με αφθονία να παίρνει και να αντλεί ό,τι συμφέρει την ψυχή του.

Αλλά εάν την εποχή του χειμώνα ο γεωργός δει καρπό στα φυλλωμένα δέντρα, δεν θεωρεί για πέταμα το κέρδος, αντίθετα το νοιώθει πολύ ευχάριστο και θελκτικό και γρήγορα τον αποσπά με τα χέρια του και με λαίμαργα χείλη καταφιλώντας τον τον απολαμβάνει και τον μυρίζει και γεμάτος χαρά τον αγκαλιάζει, γιατί, αν και πρόωρα, είναι τόσο ωραίος και εύγευστος. Για τον ίδιο λόγο και εγώ παίρνοντας θάρρος θα παραθέσω ενώπιον σας, όσο ο χρόνος το επιτρέπει, καρπό πνευματικό, ο οποίος μολονότι παράωρος, είναι ωστόσο καλό. Μα και δεν πρέπει κανείς να τον καταφρονεί, επειδή τάχα δεν έχει στην ώρα του τις χάρες του καλοκαιριού δηλ. το καθαρό χρώμα, την τρυφερότητα και γενικώς την πλήρη ωριμότητα και σφριγηλότητα˙ αντίθετα πρέπει με χαρά να τον αποδεχθεί, διότι, αν και πρόωρα, έχει τέτοια θαλερότητα ο καρπός. Το ίδιο συμβαίνει και στους ναύτες, που όταν τους βρίσκει τρικυμία μέσα στη θάλασσα, η εμφάνιση και ενός μόνου άστρου ή κανενός άλλου σημείου στον ουρανό γίνεται πρόξενος μεγάλης χαράς και ηρεμίας.

Αλλά είναι καιρός να σας παραθέσω αυτόν (τον καρπό) και ποιος τέλος πάντων είναι να φανερώσω σε σας που, όπως νομίζω, διακατέχεσθε από την επιθυμία να ακούσετε.

**Η καταγωγή.**

Βέβαια εσείς δεν είσθε αγροίκοι και ανόητοι, ώστε να νομίζετε ότι σας μιλώ για καρπό που τρώγεται και φθείρεται αλλά για καρπό, του οποίου γεωργός και φυτουργός είναι ο Κύριος Ιησούς, τροφός δε η αγγελοτόκος (γεννώσα αγγέλους) έρημος.

Αυτός είναι το πραγματικό νέκταρ της υποταγής και ταπεινοφροσύνης, ο θείος Νεκτάριος, ο οποίος γεννήθηκε στο Εμπιτώλιο, που ήταν Μητρόπολη της πρώτης Ιουστινιανής 1 επαρχίας των Βουλγάρων, που σήμερα λέγεται κοινώς Πελαγωνία2 ˙γονείς δε αυτού ήσαν ευσεβείς και δίκαιοι ενώπιον του Κυρίου Σαββαώθ, που απολάμβαναν απ’ Αυτόν πλουσιοπάροχα την προστασία και βοήθεια, όπως θα το δείξει στη συνέχεια η αναφερόμενη σ’ αυτούς εξιστόρηση.

**Το όραμα της μητέρας του Οσίου**

Ενώ κάποτε επρόκειτο οι άθεοι Αγαρηνοί3 να λεηλατήσουν την χώραν αυτήν και μέσα σε λίγο χρόνο να αιχμαλωτισθούν από αυτούς (οι κάτοικοι) όλης της χώρας, η μητέρα αυτού (του Νεκταρίου) αξιώνεται να δει θείο όνειρο, κατά τη νύκτα, ευρισκομένη τη χρονική εκείνη περίοδο στο αλώνι για τις θερινές, όπως είναι γνωστό, εργασίες. Δηλαδή της φάνηκε ότι είδε την πανάχραντε Θεομήτορα, που την διέτασσε λέγοντάς της να πάρει το σύζυγο και τα παιδιά, που είχε αποκτήσει, και χωρίς καθυστέρηση να βγουν έξω από αυτήν την πόλη και να κρυφτούν σε κάποιο τόπο, προσθέτοντας ακόμη ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα θα γίνει η αιχμαλωσία του έθνους της από τους Αγαρηνούς.

Αυτά της φάνηκε πως είδε στον ύπνο της. Γι’ αυτό δεν αδιαφόρησε για όσα είδε στο όραμα˙ επειδή ήταν πρόθυμη σε υπακοή, άφησε κάθε δισταγμό και πηγαίνει στο σπίτι της. Αναφέρει όλα αυτά στον άνδρα της, που της γίνεται πρόθυμος βοηθός. Έτσι φεύγουν από την πόλη οικογενειακώς και κρύβονται εκεί όπου νόμισαν πως θα ήσαν σε μεγαλύτερη ασφάλεια.

Αφού λοιπόν οι βάρβαροι κυρίευσαν όλα τα γύρω από την πόλη μέρη, συγχρόνως και την πόλη και αφού ύστερα από λίγες ημέρες κατέπαυσε ο σάλος που προκάλεσαν (οι ενέργειές τους) βγαίνουν έξω από το κρησφύγετο αυτοί οι θεοσεβείς, διασωθέντες με την προστασία της Παναγίας Θεοτόκου, ανάμικτοι με λύπη και χαρά. Χαρά, για την με παράδοξο τρόπο σωτηρία τους, για την οποία και ευχαριστηρίους ύμνους ανέπεμπαν στο Θεό με όλη τους την ψυχή και στην πάναγνη Αυτού μητέρα και Θεομήτορα που τους διαφύλαξε. Και λύπη, για την αιφνίδια αιχμαλωσία των ευσεβών (συμπατριωτών τους) Χριστιανών, η οποία μόλις προ ολίγου παραχωρήθηκε από τον Θεό για τις αμαρτίες των.

Και αυτών των γεγονότων τέτοια στάθηκε η κατάληξη.

**Ο Μοναχός Παχώμιος.**

Ο πατέρας δε του θείου Νεκταρίου, για τον οποίο ο λόγος, αφού χωρίσθηκε από τη σύζυγό του και τους υπόλοιπους συγγενείς, επειδή έβλεπε τον εαυτό του γηραλέο και ένοιωθε περιφρόνηση για την παρούσα ζωή, παίρνει τα δύο του παιδιά που είχε αποκτήσει, και αφού ανακάλυψε κάπου κοντά στους πρόποδες του κοντινού βουνού ένα μονύδριο των αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, εκεί πηγαίνει και εγκαθίσταται. Και εκάθητο εκεί έχοντας προσηλωμένο το νου του στο Θεό και στον εαυτό του και φροντίζοντας υπερβολικά τα παιδιά του πώς να τα διαπαιδαγωγήσει και να τα αναθρέψει με φόβο και παιδεία Κυρίου.

Ο καλός λοιπόν Παχώμιος –γιατί αυτό ήταν το όνομα του γέροντος – έτσι πέρασε τη ζωή του και εκεί έζησε.

**Το παράδοξο θαύμα.**

Αλλά ο Θεός κάνει και εδώ κάποιο παράδοξο θαύμα. Ήταν παλιά συνήθεια στους κατοίκους των γειτονικών περιοχών – και η συνήθεια σ’ αυτούς σιγά – σιγά μεταβαλλόταν σε νόμο – να αφιερώνει ο καθένας στο προαναφερθέν ιερό προσκύνημα κάποιο μερίδιο από τη σοδειά, που θα του απέδιδε η γη, για να το έχουν και να ζουν οι ευρισκόμενοι σ’ αυτό και συγχρόνως με αυτό κάθε χρόνο να τελείται η εορτή των πενευφήμων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.

Όταν έφθασε λοιπόν η ημέρα της μνήμης των Αγίων αυτών και αφού την ετίμησαν όπως ήταν δυνατόν, ο γέροντας άναψε ένα κερί και κατέβηκε μαζί με τα παιδιά για να καθαρίσει το πιθάρι του κρασιού, που είχε αδειάσει κατά την εορτή των Αγίων. Όταν όμως πλησίασε το πιθάρι και ενώ προσπαθούσε να το μετακινήσει με τα χέρια του, ένοιωσε πως ήταν πιο βαρύ από μολύβι. Αφού έσκυψε λοιπόν και είδε ότι ήταν γεμάτο από αρωματικό κρασί, παρ’ όλο που πριν ολίγου ο ίδιος το είχε αδειάσει, κατελήφθηκε (με τα παιδιά του) από χαρά και έκπληξη για το θαύμα. Και κίνησε η γλώσσα του σε ύμνο προς τον Θεό των όλων, που με θαυμαστό τρόπο εξαιρετικά εδόξασε τους αγίους θαυματουργούς Αναργύρους.

**Η συνάντηση με τον όσιο Διονύσιο.**

Τότε το παιδί του ο Νικόλαος, στον οποίο στρέφεται τώρα η διήγηση, όντας από τη φύση του έξυπνος, βλέποντας το θαύμα που έγινε και φέροντας στο νου του το όραμα που συνέβη στη μητέρα του παλαιότερα από την αγία Θεοτόκο, δηλ. με ποιο παράδοξο τρόπο τους έσωσε από την επιδρομή των αλλοφύλων, αφού όλα αυτά τα αναλογίστηκε με σύνεση και λογικότητα, αλλοιώθηκε μέσα του κτυπηθείς στην ψυχή από το κεντρί του θείου έρωτος και αμέσως ολόκληρος γίνεται θεόληπτος και καταλαμβάνεται από σώφρονα θεία μανία. Διψά τον ποθούμενο και με πάθος επιθυμεί να τον συναντήσει, όπως ο λόγος της Γραφής παρουσιάζει τα διψασμένα ελάφια να τρέχουν στις πηγές των υδάτων.4 Αναζητά την θεραπεία του τραύματος και αναζητώντας τη βρίσκει. Γιατί κάθε τι που υφίσταται πίεση γίνεται επινοητικό, κατά τη ρήση του Γρηγορίου του θεολόγου.

Αφού λοιπόν εγκατέλειψε τα πάντα, φεύγει κρυφά χωρίς επιστροφή ακολουθώντας το δρόμο που οδηγούσε στο άγιο όρος, στον Άθω. Εκεί όταν έφθασε, συνάντησε κάποιο γέροντα, με το όνομα Διονύσιο,5 ο οποίος ήταν ανυπέρβλητος στην αρετή και επωνομαζόταν Ιάγαρης.

Αυτός (ο Ιάγαρης) αφού αγάπησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό με όλη την ψυχή6 και αφού θεώρησε τα πάντα μηδέν για τον εαυτό του, δηλ. την πεηφάνεια του γένους του – διότι τύχαινε να είναι γιος συγκλητικού από εκείνους που είχαν τα πρωτεία στην Κωνσταντινούπολη – τον πλούτο, την δόξα και ό,τι άλλο θεωρείται από τους ανθρώπους ευτυχία, περιβλήθηκε τα ράκη των μοναχών και έγινε υποτακτικός σε κάποιον απαίδευτο γέροντα, γυμνασμένο όμως υπερβαλλόντως στην αρετή, ονομαζόμενο Φιλόθεο, ο σοφώτατος εκείνος και ευγενέστατης καταγωγής, αποβλέποντας στο να διαπαιδαγωγηθεί απ’ αυτόν στην αρετή.

Μ’ αυτόν λοιπόν τον θαυματουργό Ιάγαρη συναντηθείς (ο Νικόλαος) εξ ολοκλήρου αφοσιώνεται σ’ αυτόν και ολόψυχα προσκολλάται και θερμότατα τον ικετεύει να μην αποχωρισθεί απ’ αυτόν. Αλλά τί έκαμε ο θαυμαστός Διονύσιος, η συμπαθεστάτη και φιλάνθρωπος ψυχή; Άραγε τον απέβαλε ως αγροίκο ή τον περιφρόνησε σαν πτωχό; Καθόλου. Αντιθέτως γεμάτος συγκίνηση από τις ικεσίες του νέου, τον έφερε στον πνευματικό του πατέρα και γέροντα, εννοώ το θείο Φιλόθεο και τον συνέστησε σ’ αυτόν.

Και ο γέροντας, στολισμένος με το προορατικό χάρισμα, αφού αποτελείωσε τις συνηθισμένες ευχές, χαιρέτισε το νέο φωνάζοντας με το όνομά του και είπε: «Δεν είσαι, παιδί μου, ο Νικόλαος, ο γιος του Παχωμίου, ο οποίος επιθυμείς διακαώς να κατοικήσεις μαζί μας;» Και ο νέος: «Και από πού τίμιε πάτερ, γνώρισες ότι με αφορά;» Και ο γέροντας: «Ο Θεός των πατέρων μας, παιδί μου, που σε απέστειλε σε μας, αποκάλυψε σε μένα τα σχετικά με σένα». Για όλα αυτά ο Νικόλαος κατελήφθηκε από μεγαλύτερο θάμβος και με ευλάβεια και μεγάλη προθυμία αποφασίζει να συμμορφωθεί με τα παραγγελλόμενα του γέροντα, αφού απαρνήθηκε εντελώς όλα τα κοσμικά πράγματα.

**Οι προσβολές του διαβόλου.**

Και αφού του απέκοψαν τις τρίχες της κεφαλής δηλ. εκάρη μοναχός, και απέβαλε το κοσμικό ένδυμα, αποκόπτει συγχρόνως από την καρδιά του και κάθε βιοτική ταραχή και μέριμνα και αποβάλλει μαζί και τους δερματίνους χιτώνες7 τους οποίους σαν ένδυμα περιβλήθηκε λόγω της παρακοής του προπάτορος. Δεν αρκέστηκε όμως μόνο σ’ αυτά, όπως οι περισσότεροι από τους σημερινούς μοναχούς συμπεριφερόμεθα σε σχέση με την μοναχική πολιτεία (ζωή), οι οποίοι εξαρτήσαμε το παν από τα εξωτερικά ενδύματα και περιοριστήκαμε μόνο σ’ αυτά, αλλά αγωνιζόταν να παρουσιάσει με το φθαρτό του σώμα την πολιτεία των ασωμάτων (αγγέλων) και με τα λόγια και με τις πράξεις, υποτάσσοντας κάτω από το πνεύμα και δαμάζοντας το σαρκικό φρόνημα8 με τη νηστεία, την προσευχή, την αγρυπνία και κάθε άλλη κακοπάθεια.

Βλέποντας όμως αυτά δεν έμενε ήσυχος ο αρχέκακος όφις ούτε ανεχόταν να βλέπει τον εαυτό του να εμπαίζεται από ένα τόσο πολύ νέο, αλλά παραμονεύει για να επιτεθεί εναντίον του και σχεδιάζει να τον αποχωρήσει από την αρμονική συντροφιά με τον πνευματικό πατέρα και από την, από το δεσμό του με εκείνον, ωφέλιμη πνευματική άρδευση που απολάμβανε επινοώντας πρώτιστα ο πονηρός κάτι τέτοιο. Ήξερε δηλαδή με κάθε ακρίβεια πως όσα πολλά και αν πάθει ο Νικόλαος, δεν θα του είναι του Διαβόλου δυνατό ποτέ να δεσμεύσει τον άγιο, εφ’ όσον περιτειχίζεται (περιφρουρείται) με τις νουθεσίες και συμβουλές του Οσίου, τις οποίες, εάν στερηθεί, νόμιζε ότι εύκολα θα τον νικήσει με τις χειρότερες παγίδες, γιατί ήταν νέος. Αλλά η επιχείρησή του στάθηκε ανώφελη διότι ήταν ο Θεός που τον προφύλαττε απρόσβλητο από όλες τις προσβολές του αντικειμένου. Τί λοιπόν μηχανεύεται ο άθλιος και άσπονδος εχθρός του γένους μας; Επειδή δεν μπορούσε με άλλον τρόπο να τον απομακρύνει από τον ορθό δρόμο της μοναχικής ζωής, μπήκε μέσα στην καρδιά κάποιου μοναχού συναγωνιστή του Οσίου και τον πυρπόλησε από το πάθος του φθόνου, ώστε και να τον οπλίσει εναντίον του Νεκταρίου. Και τόσο πολύ ώστε να φωνάζει πάρα πολύ δυνατά και συχνά να καταλήγει: «Ή να εκδιωχθεί από τη συνοδεία μας ο Νεκτάριος ή οπωσδήποτε ένας από τους δυο μας θα σκοτωθεί». Όταν άκουσαν αυτά οι γέροντες, έμειναν έκπληκτοι και για πολύ ώρα άφωνοι. Γιατί τί άλλο χειρότερο μπορούσαν να πάθουν; Οπωσδήποτε δεν σταμάτησαν τις πνευματικές παραινέσεις, είτε από τις ιερές Γραφές καθοδηγούμενοι είτε απ’ όσα τους δίδαξε η μεγάλη τους εμπειρία, άλλοτε μεν με προτροπές και προσπαθώντας να καταπραΰνουν το πάθος με μειλίχια λόγια και άλλοτε εκφοβίζοντας και υπενθυμίζοντας την αιώνια κόλαση που περιμένει τους μισαδέλφους αλλά τίποτε δεν κατόρθωναν, αν και κοπίαζαν πολύ. Γιατί μια ψυχή έτσι και καταληφθεί από φθόνο, μοιάζει με σκουριασμένο σίδερο, που δύσκολα ξεσκουριάζει και πολλές φορές μάλιστα διαβρώνεται από τη σκουριά.\*

Επειδή λοιπόν έχασαν κάθε ελπίδα για τη θεραπεία του οι γέροντες, στράφηκαν σ’ άλλο σχέδιο και αποφάσισαν να απομακρύνουν για λίγο χρονικό διάστημα το Νεκτάριο από τη συνοδεία τους για την ψυχική σωτηρία του άλλου. Αφού τον παρακάλεσαν λοιπόν να δεχθεί τον έστειλαν στον πανοσιώτατον Δανιήλ,9 ο οποίος εκείνο τον καιρό ήταν Πρώτος όλων των Μονών του Αγίου Όρους και του έδωσαν εντολή να παραμείνει πλησίον του για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως ότου ο Κύριος διευθετήσει την υπόθεσή τους κατά τρόπο που Αυτός θα κρίνει καλύτερο.

**Η αναχώρηση του Οσίου.**

Ο Νεκτάριος εκτελεί τα διαταχθέντα και αναχωρεί από το κελλίον χάριν της καλύτερης μοναχικής ζωής. Παρουσιάζεται στον πανοσιώτατον Δανιήλ και γίνεται δεκτός. Αγαπά και ανταγαπάται, και στην πνευματική ζωή άριστα από εκείνον καταρτίζεται, όσο οι μοναχικοί κανόνες απαιτούν.

Και ενώ ο Νεκτάριος βρισκόταν σ’ αυτή την κατάσταση, πεθαίνει σε μεγάλη ηλικία και ειρηνικά ο πράγματι θεοφιλής Φιλόθεος και πορεύεται μετά χαράς προς τον ποθούμενον Χριστόν την εικοστή πρώτη του μηνός Οκτωβρίου.

Ο δε θαυμαστός Διονύσιος ο Ιάγαρης μη υπομένοντας πλέον να συγκατοικεί με τον μισάδελφο εκείνο μοναχό, στρέφεται προς το θείο Νεκτάριο και τον προσκαλεί και εκείνος ανταποκρίνεται στην επιθυμία του. Διότι συνέβαινε ο καθένας από τους δύο να διψά τη συγκατοίκηση με τον άλλο, καθόσον είχαν εκπαιδευτεί και ανατραφεί μαζί πνευματικά από τον ίδιο γέροντα.

Αφού λοιπόν με προσοχή σκέφθηκαν το θέμα και έλαβαν από τον πανοσιώτατο Πρώτο κυρ Δανιήλ την άδεια να εγκαταβιώσουν στην Μικρά Μονή με το Ναό τον τιμώμενο προς τιμήν των Παμμεγίστων Ταξιαρχών,10 την επομοναζομένη «του Κωφού» κατοίκησαν εκεί με το θέλημα του Κυρίου. Εκεί, ζώντας οσίως και θεοφιλώς, με τα ίδια τους τα χέρια εξοικονομούσαν τον επιούσιο άρτο, και όσους είχαν ανάγκη βοηθούσαν, όσο τους ήταν δυνατό. Έτσι λοιπόν εξελίχθησαν τα σχετικά με τους δικαίους αυτούς.

**Το τέλος του μισάδελφου μοναχού.**

Ο μισάδελφος δε εκείνος μοναχός που κατελήφθηκε από την ασθένεια του φθόνου εναντίον του θείου Νεκταρίου, για τον οποίο προηγουμένως μίλησα, έχοντας καταπιεί όλο το δηλητήριο του φθόνου – που είθε να μην είχε κάνει – σαν παράφρων περιπλανόμενος άνω και κάτω και γύρω από το Όρος, τελικά παρέδωσε τον εαυτό του στην έξω ζωή δηλ. την κοσμική, όπου έζησε ακρατή και ακόλαστο βίο, και τελείωσε τη ζωή του με κακό τέλος αποχωρισθείς την αθλία του ψυχή σε κάποιο μονοπάτι, χωρίς οικογένεια, επιπόλαιος, αμετανόητος, χωρίς να τύχει της τελευταίας ευχής όλων δηλ. της νεκρώσιμης ακολουθίας.

Αλλοίμονο, πόσο μεγάλο κακό είναι το μίσος και η παρακοή! Διότι το μεν μίσος αφού τον κατέλαβε του σκότισε τον οφθαλμό της ψυχής˙ η δε παρακοή, αφού τον στέρησε από την προστασία και βοήθεια του Θεού και των φίλων του Θεού, λόγω της ισχυρογνωμοσύνης του, τον κατακρήμνισε φέροντάς τον στον κρημνό σαν τυφλό.

Ας αποφύγουμε λοιπόν μ’ όλη μας τη δύναμη την παρακοή και ας αποστρεφόμεθα το μίσος, όσοι ποθούμε να μην αποχωριστούμε τη δόξα του Κυρίου. Μάλλον ας επιδιώκουμε με προθυμία την υπακοή και ας βάλουμε να κατοικήσει μέσα μας η αγάπη προς τον πλησίον. Με αυτές τις αρετές θα μπορέσουμε με πολύ εύκολο τρόπο να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού. Αυτό λοιπόν ήταν και εκείνου το τέλος.

**Η εκδημία του οσίου Διονυσίου.**

Ο δε θαυμαστός Διονύσιος αφού έζησε βίο όσιο και αξιοθαύμαστο, στολισμένο με πολλή ταπεινοφροσύνη και σεμνότητα, σε βαθιά γηρατειά εξεδήμησε προς Κύριο που ποθούσε, την εικοστή του μηνός Νοεμβρίου.

Και ο θείος Νεκτάριος με την προς αυτόν στοργή της ψυχής του, αφού με πολλή ευλάβεια εκάλυψε το λείψανό του και επιτέλεσε όσα είναι καθιερωμένα για μοναχούς, με ύμνους και ωδές πνευματικές, μαζί με τον πανοσιώτατο Πρώτο και όλους τους περί αυτόν πρεσβυτέρους και διακόνους και τις άλλες τάξεις των μοναχών, με ευλάβεια το απέθεσε σε τάφο, έξω από το τείχος, στον ιερό περίβολο του ναού των παμμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, στην περιοχή «Κουφό» μικρά Μονή της Σκήτης των Καρυών.11

Αποχωρισθείς ο ιερός Νεκτάριος από αυτόν τον θείο άνδρα, επλήγη στην καρδιά του από μεγάλη λύπη αφ’ ενός μεν ως άνθρωπος, δηλ. ένεκα της φυσικής συμπαθείας και της μεταξύ των σχέσεως, αφ’ ετέρου δε και μάλιστα υπερβολικά θλιβόμενος, διότι δεν υπήρχε πια η μεταξύ τους κοινωνία σε ανώτερη ζωή, πράγμα το οποίο όλο και περισσότερο τον έθλιβε και δεν τον άφηνε να χαίρει.

**Η κοίμηση του οσίου Νεκταρίου.**

Αλλά ο Θεός δεν παρέβλεψε αυτού την επιθυμία. Αλλά προνοώντας για αυτόν, για να τον στεφανώσει με μεγαλύτερο στέφανο, τον άφηνε να εξαντληθεί προηγουμένως με διάφορες ασθένειες και με τα γηρατειά και τον παρέλαβε σε ηλικία εβδομήντα ετών και τον συγκαταρίθμησε με τους πνευματικούς πατέρες, τον Φιλόθεο και τον Διονύσιο, κατά την πέμπτη του μηνός Δεκεμβρίου.

Οι μαθητές του αφ’ ενός μεν λόγω της στοργής των προς τον πνευματικό διδάσκαλο, αφ’ ετέρου δε σεβόμενοι την ισάγγελο πολιτεία του, μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την κοίμηση, του ανήγειραν ναό εκ βάθρων και στο βόρειο κλίτος του ναού κατασκεύασαν υπερυψωμένο μνήμα όσο πιο ωραίο, όπου με ευλάβεια πολύ μετέφεραν και εναπέθεσαν το ιερό του λείψανο ζωγραφήσαντες επάνω και τη θεία του μορφή σε ανάμνηση και βοήθειά τους.

**Επίλογος.**

Αυτός στάθηκε ο βίος και η θεάρεστη πολιτεία του θεοφόρου πατρός μας Νεκταρίου.

Εσείς δε ώ ισάγγελη και ιερώτατη ποίμνη,αφού λάβατε τον νεκταρώδη αυτόν καρπό, οσφρανθείτε και γευθείτε αυτόν και να μην αρκεστούμε να τον βλέπουμε μόνο από μακρυά. Διότι δεν υπάρχει σ’ αυτόν απάτη διεστραμμένου φιδιού, ούτε θάνατος ή τιμωρία για κείνον που τον γεύθηκε, αλλά αγιασμός ψυχής και σώματος και πνευματική ευωδία εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών, στον οποίο αρμόζει δόξα, δύναμη, τιμή και προσκύνηση μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα τώρα και πάντα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

**ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.**

1. Πρώτη Ιουστινιανή. Αυτόνομος Αρχιεπισκοπή η οποία ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Περιελάμβανε επτά επαρχίες και είχε είκοσι επισκοπές υπαγόμενες στον Αρχιεπίσκοπο Πρώτης Ιουστινιανής.

Η επικύρωση της ιδρύσεώς της έγινε από τον Ρώμης Βιγίλιο το 549 μ. Χ.

Στην έδρα της Αρχιεπισκοπής αυτής έγινε η γνωστή σύνοδος των Τριών Κεφαλαίων.

Η Αρχιεπισκοπή αυτή, εξαφανισθείσα, εμφανίζεται τον ΙΑ ή ΙΒ αιώνα, όταν το 1018 -1020 ο Βασίλειος ο Β’ ο βουλγαροκτόνος, ίδρυσε την Αρχιεπισκοπή Αχρίδος. (Θ. Η. Ε. τ. 6 σελ. 964).

Κατά τον καθηγ. Αρχιμ. Βασίλειο Στεφανίδη, η Α’ Ιουστινιανή περιελάμβανε τις βόρειες επαρχίες του Ανατολικού Ιλλυρικού και ο Αρχιεπίσκοπος αυτής ήταν παπικός βικάριος. Επί αυτοκράτορος Λέοντος Γ’ του Ισαύρου η Αρχιεπισκοπή αυτή υπήχθηκε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως το 732 ή 733 μ. Χ.

(Βασ. Στεφανίδης, Εκκλησιαστική Ιστορία σελ. 295).

1. Πελαγωνία: Μητρόπολις του Οικουμενικού θρόνου. Κατείχε θέση επιφανή. Μέχρι τον ΙΗ’ τελούσε υπό την δικαιοδοσία του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος. (Μεγ. Ελλην. Εγκυκλ. τ. 19 σελ. 871),
2. Αγαρηνοί: Με την ονομασία αυτή νοούνται οι Οθωμανοί.
3. Ψαλμ. μα’ Ι.
4. Διονύσιος Ιάγαρης: Το επώνυμο Ιάγαρης, απαντάται σε ευγενείς και πλούσιες οικογένειες της Κων/πόλεως και στο Άγ. Όρος εμφανίζεται περί τα μέσα του ιε’ αιώνος όταν ο Διονύσιος Ιάγαρης ήλθε να μονάσει σε κελλί των Καρυών που έκτισε ο επίσκοπος Ιερισσού και Αγ. Όρους Στέφανος. (Όρα Π. Β. Πάσχου, Σώφρων Μεμηνώς, Δίπτυχα, Αθήναι 1979).

Κατά τον Ιερομ. Γεράσιμον Σμυρνάκη, το κελλί του Ιάγαρη ή των Αρχαγγέλων υφίστατο το 1661, ανακαινίσθηκε το 1801 και υπήρχε εκεί αγίασμα του Οσίου. (Γερ. Σμυρνάκης, Το Άγ. Όρος σελ. 395).

Στο κελλί αυτό εμόνασε ο όσιος Νεκτάριος και ονομάσθηκε του Ιάγαρη από το όνομα του Γέροντός του Διονυσίου Ιάγαρη. Αρχικά ετιμάτο στο όνομα των οσίων Πέτρου του Αθωνίτου και Ονουφρίου του Αιγυπτίου. (Γεράσιμος Σμυρνάκης, Το Άγ. Όρος σελ. 701).

1. Λουκ. ι’ 27, Ματθ. κβ’ 37.
2. Γέν. γ’ 21.
3. Ρωμ. η’ 6.
4. Πρώτος Δανιήλ. Πρόκειται περί του Πρώτου Δανιήλ Λαυριώτου κατά το 1471 (Όρα Π.Β. Πάχου, εν. αν σελ. 253).
5. Μονύδριο των Ταξιαρχών: Πρόκειται περί του σημερινού Λαυρεωτικού Κελλίου των Καρυών «Άγιοι Αρχάγγελοι».
6. Σκήτη Καρυών: Ο βιογράφος αναφέρεται στην σημερινή περιοχή των Καρυών όπου υπήρχαν πολλά μονύδρια και κελλία. Σήμερα τα κελλιά των Καρυών υπάγονται στις είκοσι Μονές του Αγίου Όρους.

\*Σημείωση: Δεν υπάρχει άγιος του ορθόδοξου εορτολογίου που να μην πέρασε από το καμίνι του φθόνου. Και αυτό δεν είναι και πολύ παράδοξο γιατί η ζωή των αγίων, σαν μίμηση Χριστού, έπρεπε να ομοιάζει με την επί γης πορεία Αυτού, ο Οποίος «δια φθόνον» (Ματθ. 27, 18) παρεδόθη.

Βέβαια, η πνευματική αυτή ασθένεια προσβάλλει το πλείστον των ανθρώπων. Λίγοι άνθρωποι είναι εκείνοι που ξεπέρασαν τη μειονεξία και την ποταπότητα αυτού του πάθους, που είναι «εναντίωσις προς τον Θεόν» (Μ. Βασίλειος, Ε.Π.Ε. τόμ. 6 σελ. 133).

Κατά τον Μ. Βασίλειο, το πάθος αυτό, το οποίον αποτελεί «δυσμεταχείριστον είδος έχθρας» (Μ. Βασίλειος Ε.Π.Ε. τόμ. 6 σελ. 140), είναι «αφόρητον κακό, δίδαγμα όφεως, εύρημα δαιμόνων, εχθρού επισπορά (υποβολή), αρραβών κολάσεως, εμπόδιον ευσεβείας, οδός επί γέεναν, στέρησις βασιλείας» (Μ. Βασίλειος, μ. έργ. Σελ. 146).

Ο ίδιος ο ιερός πατήρ τονίζει ότι οι φθονεροί γίνονται φανεροί και από την ίδια την εξωτερική τους εμφάνιση και συμπεριφορά: «Όμμα τούτοις ξηρόν (σκληρόν) και αλαμπές (σκοτεινόν)… ψυχή τω πάθει συγκεχυμένη (σκοτεινή0, το της αληθείας κριτήριον επί των πραγμάτων ουκ έχουσα» (Ένθα ανωτέρω σελ. 146).

Και προσθέτει: «Δεινοί (είναι ικανοί) δε ταις εις το χείρον παρατροπαίς το επαινετόν διαπτύσαι (να διαστρέφουν το αξιέπαινον προς το κακόν) και εκ της γείτονος κακίας την αρετήν διαβαλείν» ( και να διαβάλλουν την αρετήν με την αντίστοιχον κακίαν) (Ένθα ανωτέρω σελ. 148).

Το πάθος του φθόνου σφραγίζει όλη την προσωπικότητα του «πάσχοντος».

Ο φθονερός άνθρωπος είναι βέβαιο ότι θα καταφύγει πολύ συχνά στη συκοφαντία και στη διαβολή με σκοπό, εξαπατώντας και καταστρέφοντας τον άλλον, να προβάλλει τον εαυτό του και να ικανοποιήσει προσωπικά ιδιοτελή του συμφέροντα.

Διο και ο φωστήρ της Καισαρείας Βασίλειος προτρέπει: «Φυλαξώμεθα ουν, αδελφοί, το πάθος του φθόνου, μη κοινωνοί των έργων του αντικειμένου (διαβόλου) γενώμεθα και ευρεθώμεν τω αυτώ συγκαθιζόμενοι κρίματι (Μ. Βασίλειος, Ε.Π.Ε. τομ. 6 σελ. 132).

**Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ**

Η δημοσιευόμενη Ακολουθία είναι έργο του Μοναχού Θεοδωρήτου Διονυσιάτου. Ο πρώτος που δημοσίευσε αυτήν είναι ο καθηγητής κ. Π.Β. Πάσχος στα «Δίπτυχα» έτους 1979.

Στην παρούσα έκδοση λάβαμε υπόψη και άλλα δύο χειρόγραφα που περιέχουν την Ακολουθία αυτή.

Το πρώτο απ’ αυτά είναι το χειρόγραφο του Ι. Ησυχαστηρίου «Άγιος Μηνάς» Βίγλας της Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας, το οποίο μας υπέδειξε ο Γέρων του Ησυχαστηρίου Μοναχός Ιωσήφ.

Το δεύτερο είναι χειρόγραφο της Ι. Μονής Αγ. Παντελεήμονος (Ρωσικόν) το οποίο ευγενώς και χωρίς «εμπόδια» μας παρεχώρησεν ο βιβλιοθηκάριος της παραπάνω Μονής.

Οι διαφορές των τριών Ακολουθιών είναι ασήμαντες.

Γι’ αυτό, όπου το ένα χειρόγραφο είχε κενό, χρησιμοποίησε το υλικό του άλλου χειρογράφου.

**ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ**

**Δεκέμβριος ε’**

**Ιστώμεν στίχους στ’ και ψάλλομεν Στιχηρά προσόμοια, δευτερούντες αυτά.**

**Ήχος πλ. δ’.**

**Τί υμάς καλέσωμεν, άγιοι.**

Τί σε ονομάσωμεν όσιε, ασκητήν, ότι τα πάθη απενέκρωσας σαρκός, αθλητήν ότι αγώνα εκατόρθωσας καλώς, συντρίψας των δαιμόνων πάσας φάλαγγας! Φωστήρα, θείοις έργοις διαλάμποντα˙ πολλά σου τα προτερήματα, και μείζονα τα χαρίσματα˙ ικέτευε του σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Τί σε νυν καλέσω, Νεκτάριε ύδωρ ζων αθανασίας ή του νέκταρος πηγήν, το ποτόν της αφθαρσίας αναβλύζουσαν ημίν αστέρα, νοητάς εκείνας στίλβοντα, ή λύχνον μοναζόντων διαπρύσιον πηγή ζωής γαρ ο βίος σου, και φως εγνώσθη, μακάριε˙ ικέτευε του σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Έλαμψας ως άγγελος, όσιε, εν ναώ των Αρχαγγέλων λειτουργήσας τω Θεώ, νοερώς αυτώ προσάγων, ως λατρείαν τας ευχάς, νηστείαις, αγρυπνίαις και δεήσεσι, σχολάζων καθ’ εκάστην ώσπερ άϋλος˙ αγγελικώς γαρ εβίωσας, επί της γης παμμακάριστε˙ ικέτευε του σωθήναι τας ψυχάς ημών.

**Δόξα. Ήχος β’**

Όσιε πάτερ, θεοφόρε Νεκτάριε, ει και εν υστέροις τοις χρόνοις εδείχθης, άλλ’ ο βίος ο σος και τα κατορθώματα, ίσον τοις αρχαίοις πατράσιν ανέδειξαν˙ όθεν ο Χριστός, ο ειδώς τους σους αγώνας, και της ψυχής σου την καθαρότητα, αντεδόξασεν επί γης, ίνα και ημείς προς τον όμοιον, των αρετών σου ζήλον διεργερθώμεν και αξιωθώμεν εν ουρανοίς μετά σου τυχείν, της αιωνίου μακαριότητος.

**Και νυν.**

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

**Εις τον Στίχον, Προσόμοια.**

**Ήχος πλ. β’. Τριήμερος ανέστης, Χριστέ.**

Θείός σου θεράπων, Χριστέ, Νεκτάριε ο όσιος, των δαιμόνων τας δολίας μηχανάς, απέτεμε τω ξίφει, ασκήσεως και ώφθη, θείων αγγέλων ισοστάσιος.

**Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του οσίου αυτού.**

Πυρ θείον ως υπέσχου, Χριστέ, κατέβαλες τοις δούλοις σου, και ακάνθας ζιζανίων πονηράς, κατέφλεξας τη πίστει, των θείων σου οσίων, ως μαρτυρεί νυν ο Νεκτάριος.

**Στίχ: Τί ανταποδώσομεν τω Κυρίω περί πάντων…**

Θεώ παμβασιλεί παρεστώς, Νεκτάριε παναοίδιμε, μετά πάντων των οσίων δυσωπών, μη παύση θεοφόρε, υπέρ των σε τιμώντων και εκτελούντων σου την κοίμησιν.

**Δόξα. Όμοιον.**

Τριάδα εν μονάδι πιστώς, υμνήσωμεν θεόφρονες, τον Πατέρα, και Υιόν τον εξ αυτού, αφράστως γεννηθέντα, συν Πνεύματι αγίω, το εκ Πατρός εκπορευόμενον.

**Και νυν.**

Παρθένε, η ελπίς των πιστών, των πόθω ευφημούντων σε, επικάμφθητι δεήσεσιν ημών, και δίδου ευσχημόνως, τας τρίβους του Κυρίου, αεί πορεύεσθαι, θεόνυμφε.

**Το Νυν απολύεις, το Τρισάγιον και τα λοιπά.**

**Απολυτίκιον.**

**Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.**

Ως αστήρ εωσφόρος εν τω Άθω ανέτειλας, την των Καρεών σεπτήν σκήτην, καταυγάζων Νεκτάριε, και πάντας καταλάμπων τους πιστούς, τελούντας σου την μνήμην την φαιδράν, εν τω οίκω τούτω πάτερ τω ιερώ εν ώ και τετελείωσαι. Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε χαριτώσαντι, δόξα τω εν υστέροις καιροίς σε αγιάσαντι.

**Δόξα. Το αυτό.**

**Και νυν. Ο δι’ ημάς γεννηθείς. Και γίνεται Απόλυσις.**

**ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ**

**Μετά τον Προοιμιακόν, το Μακάριος ανήρ. Είτα εις το Κύριε εκέκραξα ιστώμεν στίχους η’ και ψάλλομεν Στιχηρά προσόμοια του αγίου Νεκταρίου.**

**Ήχος δ’. Ο εξ υψίστου κληθείς.**

Ο τους νεφρούς και καρδίας των ανθρώπων, ετάζων ως γέγραπται, Λόγος και Κύριος, ως προγινώσκων τα μέλλοντα, αυτού προνοία, μάκαρ Νεκτάριε καθωδήγησε, γονείς σου ρυσάμενος εκ της αλώσεως, της Θεομήτορος χάριτι και συνεργία, διετηρήθης τότε αδούλωτος˙ ης ταις πρεσβείαις ελευθέρωσον και ημάς, Ιησού ο Σωτήρ ημών, εκ δουλείας απάσης του δολίου κοσμοκράτορος.

Ο φερωνύμως εκ βρέφους αμβροσία, συζήσας, Νεκτάριε, ώσπερ τις άϋλος και επουράνιος άνθρωπος, των γαρ γηΐνων φθαρτών τα κάλλη απαρνησάμενος, εις μόνα τα μένοντα των αθανάτων τερπνών, ως νουνεχής ανεπτέρωσε ψυχής το όμμα, και διανοίας τας διαθέσεις αεί˙ όθεν ως έχων μετά σώματος, νοερώς εν Χριστώ το πολίτευμα, νυν αμέσως δυσώπει του σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Ο των δαιμόνων ενέδρας καταργήσας και πάντα τα θήρατρα θείος Νεκτάριος, ώσπερ ιστόν εκατήργησεν, αράχνης όπλον, σταυρόν επ’ ώμων φέρων αήττητον˙ όθεν ο μακάριος, ως των παθών νικητής, πνευματικώς συνεκάλεσε τους φιλεόρτους, πανηγυρίσειν τούτου τα τρόπαια˙ ου ταις πρεσβείαις καταξίωσον και ημάς, Ιησού ο Θεός ημών, τας παγίδας συντρίψαι και τους βρόχους του αλάστορος.

Ο εν τω όρει τω Άθω διαπρέψας, λαμπροίς κατορθώμασι, πάτερ Νεκτάριε, ως άλλος ήλιος σήμερον επανατέλλεις, λάμπων ακτίσι των χαρισμάτων σου˙ όθεν τοις τελούσί σου την θείαν μνήμην πιστώς, την φωτοφόρον και εύσημον παράσχου χάριν, αντιμισθίας του συμμεθέξειν σοι, και των χαρίτων και της λάμψεως, καθικετεύων Χριστόν τον Θεόν ημών, αμαυρώσεως πάσης τας ψυχάς ημών λυτρώσασθαι.

**Ήχος πλ. δ’. Ώ του παραδόξου θαύματος.**

Πάτερ θεόφρον Νεκτάριε, συ τον σταυρόν του Χριστού, νηπιόθεν αράμενος ακλινώς διόδευσας, την οδόν την σωτήριον, ευαγγελίου, την διασώζουσαν, προς πόλιν μάκαρ, την επουράνιον, ένθα αγάλλονται, των δικαίων πνεύματα, χαρμονικώς, θείοις μελωδήμασι, Χριστόν δοξάζοντα.

Πάτερ θεόφρον Νεκτάριε, αναπτερώσας τον νουν προς Θεόν δια πίστεως, κοσμικής συγχύσεως, εβδελύζω το άστατον, και τον σταυρόν σου αναλαβόμενος, τω παντεπόπτη κατηκολούθησας, σώμα δυσήνιον, αγωγαίς ασκήσεως, τω λογισμώ σθένει δουλωσάμενος, του θείου Πνεύματος.

Όσιε πάτερ Νεκτάριε, δι’ εγκρατείας πολλής, και απαύστων δεήσεων, της σαρκός το φρόνημα τω νοΐ καθυπέταξας, και χαρισμάτων έμπλεως γέγονας, του Παναγίου Πνεύματος άγιε, ου ταις ελλάμψεσι, των πνευμάτων φάλαγγας των πονηρών, αφ’ ημών απέλασον, των ευφημούντων σε.

Πάτερ Νεκτάριε, συνωνυμούντες ημάς, εξ αγάπης προσφέρομεν, ταύτην την ετήσιον, υμνωδίαν τη μνήμη σου, πίστεως πόθω καταθελγόμενοι, συ δε τρισμάκαρ, ταύτην δεξάμενος, ίλεος φάνηθι, τοις ανευφημούσι σε, θεοφιλώς, χάριν επουράνιον, αντιδωρούμενος.

**Δόξα. Ήχος δ’.**

Έλαμψαν ως ήλιος επί γης και εν ουρανώ, τα έργα των εναρέτων σου τρόπων, θεοφόρε Νεκτάριε˙ όθεν μετά δικαίων δίκαιος ως ήλιος έλαμψας, κατά τον λόγον του Κυρίου, και ως συνετός, κατά τα έργα του Θεού και τα θελήματα κατανοήσας και ποιήσας προφητικώς εδείχθης ως η λαμπρότης του στερεώματος, κεκοσμημένος των αρετών την φαιδρότητα˙ λάμψον ουν σαις πρεσβείαις και ημίν τοις εν σκιά της ακαρπίας των Καρεών καθημένοις, και τον κάρον και ύπνον απέλασον, ζωοποιήσας την νέκρωσιν ημών, τοις θεοσδότοις χαρίσμασι.

**Και νυν. Προεόρτιον. Ήχος ο αυτός.**

Σπηλαίω παρώκησας, Χριστέ ο Θεός, φάτνη υπεδέξατο, ποιμένες δε και Μάγοι προσεκύνησαν. Τότε δη των προφητών επληρούτο το κήρυγμα και Αγγέλων αι Δυνάμεις εθαύμαζον, βοώσαι και λέγουσαι: Δόξα τη συγκαταβάσει σου, μόνε φιλάνθρωπε.

**Είσοδος. Φως ιλαρόν. Και τα Αναγνώσματα.**

**Προφητείας Ησαΐου το Ανάγνωσμα.**

Τάδε λέγει Κύριος˙ φυλάσσεσθε κρίσιν και ποιήσατε δικαιοσύνην…

**Προφητείας Ησαΐου το Ανάγνωσμα.**

Τάδε λέγει Κύριος˙ ον τρόπον ευρεθήσεται ο όρυξ εν τω βότρυϊ…

**Σοφίας Σολομώντος το Ανάγνωσμα.**

Δίκαιος εάν φθάση τελευτήσαι, εν αναπαύσει έσται…

**Εις την Λιτήν. Στιχηρά ιδιόμελα.**

**Ήχος α’.**

Των αγγέλων υπερέχουσα ασυγκρίτως, και πάντων δεσπόζουσα, ως Θεομήτωρ, των κτισμάτων, εξόχως το όρος τούτο του Άθω, άνωθεν ως ίδιον αγρόν προσεδέξατο, και σκέπουσα αυτό και διατηρούσα, εξ επιβολής εναντίων ουκ επαύσατο˙ ταύτη ουν σήμερον, επί τη μνήμη Νεκταρίου του θεράποντος αυτής, εν τω ναώ των Αρχαγγέλων, μετά του οσίου Αθανασίου του κορυφαίου και αρχηγού των εν τω Άθω Πατέρων ευφημήσωμεν, ως του Όρους ιδίως δεσπόζουσαν συν τοις Αγγέλοις το χαίρε κραυγάζοντες. Χαίροις, παντευλόγητε, η χαράν προξενήσασα πάση τη κτίσει, νοερά και υλική˙ Χαίροις, η την αγριότητα και τραχυτάτην ακαρπίαν του όρους Άθω εις ευκαρπίαν αθάνατον, εναρέτων ανδρών μεταβαλούσα˙ χαίροις, η συν τω εκλεκτώ σου θεράποντι Αθανασίω, χορών πολλών αγίων ανδρών το Όρος σου πληρώσασα, μεθ’ ών συνεκλάμπει ο νυν ευφημούμενος˙ ων ταις ικεσίαις, αγνή και προστασίαις των Ασωμάτων, διατήρησον αεί το Όρος σου τούτο εκ πάσης επιβολής των εχθρών αδιάσειστον.

**Ο αυτός.**

Ο ανέσπερος φωστήρ του Άθω Αθανάσιος, μετά χρόνους ύστερον, εν τοις ορίοις της μονής αυτού, άλλον φωστήρα εν Καραίς, Νεκτάριον ανέδειξε τον μακάριον, τον εν ομωνυμία του νέκταρος φερώνυμον αναφανέντα˙ τούτον ουν αδελφοί, ως προστάτην ημών και της των Καρεών ημών λαύρας κοσμήτορα ζηλώσωμεν εν αρεταίς, ίνα συν αυτώ, δια πρεσβειών αυτού και της ενθέου δόξης αξιωθώμεν.

**Ήχος γ’.**

Πάλιν ημίν, δια της ετησίου μνήμης αυτού ανέτειλε Νεκτάριος, ο ποτέ μη εκλείπων ως άδυτος, ουδέ εξ ημών αφιστάμενος, άλλ’ αεί εφορών τα ημέτερα, και εν μέσω ημών παριστάμενος, τον αναλλοιώτως εκλάμποντα Χριστόν, υπέρ ημών καθικετεύει, των τελούντων την μνήμην αυτού, ίνα μη κατακριθώμεν εν τη ημέρα της κρίσεως.

**Ο αυτός.**

Καύχημα δόξης και στέφανον χαρίτων, η του οσίου Φιλοθέου ποτέ και Διονυσίου Ιάγαρη του εκλεούς, αύτη ιερά μονή των Αρχαγγέλων, είχε μετά σώματος, πάτερ Νεκτάριε. Νυν δε οι εν αυτή ασκούντες δούλοί σου, συν τοις οπαδοίς και διαδόχοις, νοερώς σε έχοντες εν πνεύματι ωδαίς απαύστοις γεραίρουσι, την ιεράν σου μνήμην επιτελούντες, όπως ταις πρεσβείαις ταις σαις αξιώσης συσκήνους της δόξης σου, ώσπερ νυν ηξίωσας, της επί γης ταύτης σκηνής της παροικίας σου.

**Ήχος δ’.**

Τω φαινομένω φωτί, τους εαυτούς μαθητάς παρεικάζων ο Κύριος υμείς εστέ το φως του κόσμου, όσοι ουν το φως το νοερόν, δια του θείου φωτίσματος ενεδύθημεν, ως εν ημέρα ευσχημόνως περιπατήσωμεν, και μη εθνικώς κώμοις και μέθαις, άλλ’ ως ημάς ο θεοφώτιστος διδάσκει Νεκτάριος, εν νηστείαις και δάκρυσι και εν προσευχαίς και αγρυπνίαις, άδοντες και ψάλλοντες ωδαίς θεοτερπέσιν, εν ταις καρδίαις ημών τω Κυρίω.

**Ήχος πλ. α’.**

Όσιε πάτερ, θεοφόρε Νεκτάριε, ουκ έδωσας ύπνον τοις οφθαλμοίς, ουδέ τοις βλεφάροις σου νυσταγμόν, έως ου την ψυχήν και το σώμα των παθών ηλευθέρωσας και σεαυτόν ητοίμασας του Θεού καταγώγιον και της κατά χάριν υιοθεσίας ηξιώθης˙ όθεν, ως νικήσας τον κόσμον και κοσμοκράτορα, κληρονόμος εγένου πάντων επηγγελμένων αγαθών, ως υιός Θεού και φύλαξ των εντολών αυτού και του κατά φύσιν Υιού αυτού αδελφός και φίλος˙ έχων ουν παρρησίαν προς τον ουράνιον Πατέρα, πρέσβευε, μακαριώτατε Πάτερ, αξιωθήναι και ημάς της άνω λαμπρότητος.

**Δόξα. Ήχος πλ. β’.**

Το κατ’ εικόνα τηρήσας αλώβητον, νουν ηγεμόνα κατά παθών ολεθρίων, ασκητικώς ενστησάμενος, εις το καθ’ ομοίωσιν ως δυνατόν ανελήλυθας˙ ανδρικώς γαρ την φύσιν εκβιασάμενος, έσπευσας το χείρον, καθυποτάξαι τω κρείττονι και την σάρκαν δουλώσαι τω πνεύματι. Όθεν μοναζόντων, ανεδείχθης ακρότης, πολιστής της ερήμου, ευδρομούντων αλείπτης, κανών αρετής ακριβέστατος˙ και νυν εν ουρανοίς, των εσόπτρων λυθέντων μακάριε, καθαρώς εποπτεύεις, την αγίαν Τριάδα εντυγχάνων αμέσως, υπέρ των πίστει και πόθω τιμώντων σε.

**Και νυν.**

Χορεύουσιν άγγελοι πάντες εν ουρανώ και αγάλλονται σήμερον˙ σκιρτά δε πάσα η κτίσις, δια τον γεννηθέντα εν Βηθλεέμ, Σωτήρα Κύριον ότι πάσα πλάνη των ειδώλων πέπαυται, και βασιλεύει Χριστός εις τους αιώνας.

**Εις τον Στίχον, Στιχηρά προσόμοια.**

**Ήχος πλ. α’. Χαίροις ασκητικών αληθώς.**

Χαίροις των μοναστών καλλονή, του όρους Άθω το περίβλεπτον καύχημα, το κλέος των εν τη λαύρα ασκούντων των Καρεών, ένθα συ παμμάκαρ πεπολίτευσαι, κανών χρηματίσας των εναρέτων και τύπωσις και νόμος θείος, οδηγός τε σωτήριος, λύχνος άσβεστος, εγκρατείας αείφωτος˙ στύλος τε απερίτρεπτος τοις πάσιν ο βίος σου, πάντας στηρίζων εγνώσθη τοις επί σοι προσανέχουσι˙ Χριστό νουν δυσώπει, τοις τιμώσί σε δοθήναι το μέγα έλεος.

**Στίχ: Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του οσίου αυτού.**

Νέκταρ των θεουργών αρετών, προκαταστήσας σεαυτόν, παμμακάριστε, εδείχθης τοις εν τω Άθω πατράσι ζώσα πηγή, νοερώς ως νέκταρ αναβλύζουσα, Χριστού τα ουράνια και αθάνατα νάματα, τοις αληθώς σε εκ ψυχής αγαπήσασι, και τηρήσασι την λαμπράν πολιτείαν σου, ώσπερ συ διετήρησας αυτού τα προστάγματα και ανεφάνης ως νέκταρ, φερωνυμήσας, Νεκτάριε, Χριστού, ον δυσώπει, και ημάς αξιωθήναι ενθέου νέκταρος.

**Στίχ: Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριον. Αυτόμελον.**

Όντως έως σκηνής θαυμαστής, έως του οίκου του Θεού παναοίδιμε, διήλθες αγαλλιάσει και ευφροσύνη ψυχής, ένθα ήχου πάτερ εορτάζοντος, τερπνής ακουσόμενος και γλυκείας υμνήσεως και της αφράστου θυμηδίας και τέρψεως, γενησόμενος εν μεθέξει Νεκτάριε, ης μόνης εφιέμενος, την σάρκα ενέκρωσας, ης και επέτυχες θεία δικαιοσύνη κοσμούμενος, Χριστόν ικετεύων, ταις ψυχαίς ημών δοθήναι το μέγα έλεος.

**Δόξα. Ήχος πλ. δ’.**

Των μοναστών τα πλήθη, τον καθηγητήν σε τιμώμεν, Νεκτάριε πατήρ ημών˙ δια σου γαρ την τρίβον, την όντως ευθείαν, πορεύεσθαι έγνωμεν˙ μακάριος ει, τω Χριστώ δουλεύσας, και εχθρού θριαμβεύσας την δύναμιν, Αγγέλων συνόμιλε, Δικαίων ομόσκηνε και οσίων˙ μεθ’ ων πρέσβευε τω Κυρίω, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

**Ή έτερον.**

Τον ισάγγελον βίον εβίωσας επί γης, πόνοις ασκητικοίς πάτερ Νεκτάριε, εγκρατεία γαρ το σώμα δουλαγωγήσας, καθυπέταξας τω πνεύματι, εργάτης δόκιμος γενόμενος, των εντολών του Κυρίου, το αρχέτυπον κάλλος της εικόνος, ασινές διετήρησας˙ ούτω ουν γενναίως νικήσας κόσμον και κοσμοκράτορα, δι’ επιμόνου ασκήσεως˙ νυν εν ουρανοίς μετά πάντων των οσίων, τω θείω θρόνω παρίστασαι, πρεσβεύων υπέρ πάντων των πίστει και πόθω τελούντων, την αγίαν μνήμην σου.

**Και νυν. Ήχος πλ. δ’.**

Εν Βηθλεέμ συνέδραμον Ποιμένες, τον αληθή μηνύοντες Ποιμένα, τον καθήμενον επί των Χερουβείμ και ανακείμενον εν φάτνη, Νηπίου μορφήν δι’ ημάς ανειληφότα, Κύριε δόξα σοι.

**Το Νυν απολύεις, Τρισάγιον και Απολυτίκιον.**

**Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.**

Ως αστήρ εωσφόρος εν τω Άθω ανέτειλας, την των Καρεών σεπτήν σκήτην καταυγάζων Νεκτάριε, και πάντας καταλάμπων τους πιστώς, τελούντας σου την μνήμην την φαιδράν, ικετεύων ουν μη παύση υπέρ ημών, των πόθων δοξαζόντων σε˙ δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε χαριτώσαντι, δόξα τω εν υστέροις καιροίς σε αγιάσαντι.

**ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ**

**Θεός Κύριος, η συνήθης Στιχολογία. Είτα, Κάθισμα.**

**Ήχος α’. Τον τάφον σου, Σωτήρ.**

Ασκήσας ευκλεώς εν τω Όρει θεόφρον, ως έσοπτρον αγνόν του Κυρίου εγένου, φωτίζων τους εν πίστει σοι προσιόντας, Νεκτάριε, όθεν αίτησαι τον σον δεσπότην φωτίσαι, τας ψυχάς ημών, των εκτελούντων σου πόθω, την μνήμην την ένθεον.

**Δόξα. Το αυτό.**

**Και νυν. Θεοτοκίον.**

Μαρία, το σεπτόν του Δεσπότου δοχείον, ανάστησον ημάς, πεπτωκότας εις χάος, δεινής απογνώσεως και πταισμάτων και θλίψεων˙ συ γαρ πέφυκας, αμαρτωλών σωτηρία, και βοήθεια και κραταιά προστασία, και σώζεις τους δούλους σου.

**Μετά την β’ Στιχολογίαν, Κάθισμα.**

**Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.**

Δακρύων τοις ρεύμασι καθάπερ δένδρον, σοφέ, αεί πιαινόμενον, δικαιοσύνης καρπούς, πλουσίως εξήνθησας όθεν σε συνελθόντες, επαξίως τιμώμεν, Νεκτάριε θεοφόρε, ασκητών ωραιότης, αλλά ταις ικεσίαις ταις σαις πάντας περίσωζε.

**Δόξα, το αυτό. Και νυν, όμοιον.**

Ταχύ δέξαι Δέσποινα, τας ικεσίας ημών, και ταύτας προσάγαγε τω σω Υιώ και Θεώ, Κυρία πανάμωμε, λύσον τας περιστάσεις, των εις σε προστρεχόντων, σκέδασον τας ενέδρας και τα θράση Παρθένε, των νυν εφοπλιζομένων, κατά των δούλων σου.

**Μετά τον Πολυέλεον, Κάθισμα.**

**Ήχος δ’. Κατεπλάγη Ιωσήφ.**

Εν τη λαύρα Καρεών, καθάπερ μέλισσα, σοφέ, προσεπλάμενος καλώς, περιεδρέψω νουνεχώς, των εναρέτων τα ένθεα και το μέλι˙ πάσιν ουν ημίν, τοις σε τιμώσι πιστώς, παράσχου ιλασμόν, προς σωτηρίαν ψυχών, όπως αεί σοι πάντες διαφερόντως, εν υμνωδίαις κραυγάζωμεν˙ πάρεσο πάτερ, και μετά πότμον, αρωγός τοις τιμώσί σε.

**Δόξα. Ήχος α’. Τον τάφον σου, Σωτήρ.**

Τον βίον ευσεβώς, επί γης εκτελέσας, δοχείον καθαρόν, συ του Πνεύματος ώφθης, φωτίζων τους εν πίστει σοι προσιόντας μακάριε˙ όθεν αίτησαι, τον σον Δεσπότην φωτίσαι, τας ψυχάς ημών, των ανυμνούντων σε Σάββα, θεόφρον Πατήρ ημών.

**Και νυν. Όμοιον.**

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.

**Ιδιόμελον. Ήχος πλ. β’.**

Όσιε πάτερ, εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος των κατορθωμάτων σου, δι’ ων εν τοις ουρανοίς, εύρες μισθόν των καμάτων σου. Των δαιμόνων ώλεσας τας φάλαγγας, των Αγγέλων έφθασας τα τάγματα, ων τον βίον αμέμπτως εζήλωσας˙ παρρησίαν έχων προς Χριστόν τον Θεόν, ειρήνην αίτησαι, ταις ψυχαίς ημών.

**Οι Κανόνες, Της Θεοτόκου μετά των ειρμών εις ς’ και του Οσίου εις ς’.**

**Ωδή α’. Ήχος δ’. Ο ειρμός.**

**Κανών του αγίου Νεκταρίου. Φέρων ακροστιχίδα˙ Το σον μοι νέκταρ παράσχου, Νεκτάριε. Εν δε τοις θεοτοκίοις˙ Θεοδωρήτω.**

**Ωδή α’. Ανοίξω το στόμα μου.**

Την θείαν του Πνεύματος, χάριν εξ ύψους παράσχου μοι, Θεού Λόγε άναρχε, φωτίζουσάν μου τον νουν, ευφημήσαί σου τον όσιον αξίως, τον σε δι’ ασκήσεως εν τη δοξάσαντα.

Οσίως επόθησας Χριστώ δουλεύσαι, μακάριε, και τούτω ανέθηκας του σου νοός τας ορμάς, όθεν ήνθησας ως φοίνιξ εν ερήμοις, το νέκταρ το ένθεον, φανείς φερώνυμος.

Σοφώς συ διέφυγες του βίου την τερπνότητα, θεόφρον Νεκτάριε, ακολουθήσας Χριστώ˙ όθεν είληφας ζωής της αϊδίου, τερπνά τα απέραντα και αμετάβλητα.

Θεόνυμφε Δέσποινα, η όρος τούτο του Άθωνος κατάλυμα δείξασα θεοφιλών μοναστών, σαις δεήσεσιν ημάς τους παροικούντας, εν τούτω τω όρει σου σώσον ση χάριτι.

**Ωδή γ’. Τους σους υμνολόγους.**

Όλος από βρέφους ανετέθης, Χριστώ τω των όλων ποιητή, Νεκτάριε μακάριε, η γαρ Παρθένος Δέσποινα, σε συν τοκεύσι φέρουσα, εκ της δουλείας απήλλαξε.

Νέος ων εν χρόνοις νίκος έσχες, εχθρόν τον αρχαίον πτερνιστήν, νικήσας κατετρόπωσας, το δε της νίκης τρόπαιον, αμείψας τοις ονόμασι νέκταρ εις θείον μετήγαγες.

Γόνος Καρεών μεγάλην λαύραν, μεγάλως ταις θείαις αρεταίς, εμπρέψας κατεκόσμησας, η σε τιμώσα, όσιε, επιτελεί την μνήμην σου, ωδάς ασμάτων σοι μέλπουσα.

Όλος ανετέθην σοι, Παρθένε, εκ βρέφους ο άναγνος εγώ, και συ με καθηγίασας, ταις του υιού σου χάρισιν, αλλά και νυν με, Δέσποινα, εκπεπτωκότα ανόρθωσον.

**Κάθισμα. Ήχος πλ. δ’. Την Σοφίαν και Λόγον.**

Τον μακάριον βίον υπακοής, επεπόθησας Πάτερ διηνεκώς, προσευχαίς και πόνοις αεί ανυψούμενος, ως ευώδης μάκαρ εγένου κυπάρισσος˙ όθεν ο Δεσπότης ως οσμήν ευωδίας, σους πόνους δεξάμενος ευωδίας αντέπλησε το μνημείόν σου, όσιε˙ πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, των πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι, τοις εορτάζουσι πόθω την αγίαν μνήμην σου.

**Δόξα. Όμοιον.**

Δεύτε πάντα τα έθνη θεοπρεπώς, την μητέρα του πάντων δημιουργού, υμνήσωμεν λέγοντες˙ χαίρε θρόνε πυρίμορφε του δεσπότου των όλων, Χριστού του Παντάνακτος, χαίρε μόνη Κυρία απάσης της Κτίσεως, χαίρε το δοχείον, της αγίας Τριάδος, Πατρός, Υιού και Πνεύματος, το λαμπρόν και ακήρατον, Μαριάμ θεοδόξαστε˙ πρέσβευε τω σω Υιώ και Θεώ, των πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι, τοις σοι προστρέχουσι πίστει και πόθω υμνούσί σε.

**Και νυν. Θεοτοκίον.**

Την ψυχήν μου Παρθένε την ταπεινήν, από βρέφους μολύνας ο μιαρός, και λόγοις και πράξεσιν, εμαυτόν κατερρύπωσα˙ και ουκ έχω τι πράξω, ή πού καταφεύξομαι, άλλ’ ουδ’ άλλην ελπίδα, πλην σου Κόρη επίσταμαι. Φεύ μοι! Ο αχρείος˙ δια τούτο ικέτης, προς σε την πανάχραντον, νυν προστρέχω και δέομαι, ομολογών σοι, το Ήμαρτον. Πρέσβευε τω σω Υιώ και Θεώ, των πταισμάτων άφεσιν δοθήναί μοι˙ εις σε γαρ πάσας Παρθένε, τας ελπίδας ανέθηκα.

**Ωδή δ’. Ο καθήμενος εν δόξη.**

Ιησούς ο ζωοδότης αγαπήσας ωδήγησεν, εν σκηναίς οσίων, ένθα μοναστών τα συστήματα, ακαταπαύστως εν ύμνοις αναμέλπουσιν, αυτώ κράζοντα˙ δόξα, Χριστέ, τη δυνάμει σου.

Νέαν άγων ηλικίαν γηραιόν είχες φρόνημα, μετά τούτο βίον τον καλόν γυμναζόμενος, εν εγκρατεία και πόνοις και δεήσεσιν αεί κράζοντα˙ δόξα, Χριστέ, τη δυνάμει σου.

Ώσπερ έλαφος διψώσα τας πηγάς επεπόθησας, εν τω Άθω όρει βίον υψηλόν αγωνίσασθαι, και καταλλήλως τω πόθω εύρες φάρμακον, τον Φιλόθεον πνευματικώς προβιβάζοντα.

**Θεοτοκίον.**

Δωρεάν με, Θεοτόκε, εξαιτούμαι, ελέησον, ως απεγνωσμένον έργων εξ οσίων, σωζόντων με, τη μητρική σου πρεσβεία, συ γαρ δύνασαι, αναστήσαί με εκ των νεκρών, παναμώμητε.

**Ωδή ε’. Εξέστη τα σύμπαντα.**

Καλώς σε δεξάμενος ο θαυμαστός Ιάγαρης, έβλεπεν ως άγγελος Κυρίου˙ έσχες γαρ μάκαρ αεί τον νουν προς Θεόν, και έκραζες πάντοτε θερμώς πάσι τοις ορώσί σε˙ τον σωτήρα ποθήσωμεν.

Ναόν ως ουράνιον της θείας πολιτείας σου, ευρών την μονήν των Αρχαγγέλων, και διδασκάλους συνυπουργούς προς Θεόν, Φιλόθεον τον θεοφιλή και τον Διονύσιον, ως φωστήρες γεγόνατε.

Αγγέλων το τέμενος ενθέως εφωτίσατε, τρισήλιον φως αναδειχθέντες, ως ενεργούντες του εν Τριάδι Θεού, μακάριοι, πάσας εντολάς, πάσιν ανεδείχθητε, σωτηρίας ευαγγέλιοι.

**Θεοτοκίον.**

Ωράϊσμα πέφυκας των σε ποθούντων, Δέσποινα, ωράϊσον δέομαι τον νουν μου, βίον ταις τύρβαις και ταις μελέταις αεί φθειρόμενον, θείω σου φωτί φώτισον, συνέτισον, ίνα πόθω δοξάζω σε.

**Ωδή ς’. Την θείαν ταύτην.**

Ρωσθείς δυνάμει τη κρείττονι, ραδίως πάντα πόνον υπήνεγκας, μάκαρ Νεκτάριε˙ όθεν τοις πάσιν ο βίος σου, τοις εν Καραίς εγνώσθη κανών σωτήριος.

Πικρίας πάσης απάλλαξον, τους πόθω σου την μνήμην γεραίροντας, πάτερ Νεκτάριε, και δος εκθύμως πορεύεσθαι, την προς Θεόν πορείαν ταις σαις εντεύξεσι.

Από παντοίας κακώσεως, και νόσων και κινδύνων διάσωσον, τους το μονύδριον, τούτο οικούντας Νεκτάριε, εν ώ αυτός, παμμάκαρ, ποτέ κατώκησας.

**Θεοτοκίον.**

Ρημάτων θείων υπήκοος, αγνή του Γαβριήλ εχρημάτισας, και τον προάναρχον, Λόγον σαρκί απεκύησας, της αλογίας κόσμον απολυτρούμενον.

**Κοντάκιον. Ήχος γ’. Η Παρθένος σήμερον.**

Εν Καραίς ως άγγελος τοις εν τω Άθωνι ώφθης, εξασκήσας άριστα, ώσπερ φυτόν καρποφόρον, νάμασι της εγκρατείας καλώς αυξήσας, ρεύματι των σων δακρύων ψυχήν καθάρας˙ όθεν πάσιν εγνωρίσθης, δοχείον θείον, Νεκτάριε, πνεύματος.

**Ο Οίκος.**

Τα ρευστά παριδών τα άρρευστα είληφας, τας χαμερπείς μισήσας ηδονάς τους σώματος από βρέφους, τας ουρανίους και αθανάτους έλαβες αντιδόσεις˙ κόσμο νουν ως φυγών και κοσμοκράτορα, προς μόνον δε Θεόν αναπτερώσας την διάνοιαν παρ’ ου πάσα δόσις αγαθή καταπέμπεται, πάσιν εγνώσθης δοχείον θείον, Νεκτάριε, πνεύματος.

**Τω αυτώ μηνί ε’, μνήμη του οσίου πατρός ημών Σάββα του ηγιασμένου.**

Τη αυτή ημέρα μνήμην επιτελούμεν του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Νεκταρίου, του εν τη μεγίστη λαύρα του αγίου Όρους Άθω των Καρεών ασκήσαντος, εν τη των Αρχαγγέλων ιερά μονή, τη επικεκλημένη του Ιάγαρη.

Νεκτάριος ου το του μύθου Λόγε,

αληθινόν δε σης τρυφής πίνει νέκταρ.

Πέμπτη μηνός δεκάτου, Νεκτάριος ώχετο γαίης.

Τη αυτή ημέρα, ο όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης, ο χρηματίσας πνευματικός πατήρ του οσίου Νεκταρίου, εν ειρήνη τελειούται.

Φιλών Θεόν συ, Φιλόθεε τρισμάκαρ,

Θεού προσώπω νυν παρίστασαι άνω.

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

**Ωδή ζ’. Ουκ ελάτρευσαν.**

Ρωμαλέως σην διάνοιαν ανύψωσας, μάκαρ Νεκτάριε, προς τον όλων Θεόν, προς ον επαιρόμενος χαίρων εκραύγαζες˙ υπερύμνητε, ο των Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός ει.

Υπεβάλου δερματίνους της νεκρώσεως χιτώνας, όσιε, και ενεδύσω Χριστόν, τον μη παλαιούμενον μηδέ τρεπόμενον, προς ον έψαλλες˙ ευλογητός ει Κύριε, ο Θεός εις τους αιώνας.

Σαρκικώς σαυτόν φιλίας απεμάκρυνας και πάσης σχέσεως βιωτικής της εν γη, επ’ ώμων αράμενος τον του Κυρίου σταυρόν, όθεν έκραζες˙ ο των Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός ει.

Ιησούν τον ζωοδότην και φιλάνθρωπον, σαρκί κυήσασα, εδείχθης μήτηρ ζωής, ζωής ουν αξίωσον τους πίστει μέλποντας˙ υπερύμνητος ο τόκος σου θεόνυμφε, ως Θεός εις τους αιώνας.

**Ωδή η’. Παίδες ευαγείς εν τη καμίνω.**

Ουρανός ως άλλος ανεδείχθη, το θείον, των Ασωμάτων τούτο τέμενος, έχον ώσπερ ήλιον τας σας σεπτάς αρετάς, ως άστρα τα θαυμάσια πάντας προτρέπεται, τον Κύριον υμνείτε κραυγάζειν, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Νέκταρος του θείου φερωνύμως, μετέσχες ως επεπόθησας, Νεκτάριε, ου νυν εμφορούμενος, γλεύκος το αθάνατον, μεταδοθήναι πρέσβευε τοις πόθω μέλπουσι˙ τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Έχων τας αισθήσεις ανενδότως, προς μόνα Θεού κάλλη απέραντα, ταύτα επεπόθησας καθοράν αείποτε, διο και χαίρων έκραζες, πάτερ Νεκτάριε˙ τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Τούτό σου το όρος, Θεοτόκε, η χάρις της σης προνοίας υπερηύξησε, και εκατεκάλλυνε και κατεκοσμήσατο, και ζηλωτόν ανέδειξε εν πάσιν έθνεσιν, αβλαβές ουν φρούρησον, Παρθένε, όπως σε απαύστως δοξάζη εις αιώνας.

**Ωδή θ’. Άπας γηγενής.**

Ταύτην την μικράν, ωδήν προσαρμόσαντες οι νυν διάδοχοι, της ιεράς σου μονής, εν ή συ, πάτερ, λαμπρώς εξήσκησας, πανευλαβώς προσφέρομεν τη ευγενεία σου, και βοώμεν˙ σκέπε ταύτην πάντοτε, και ημάς εν αυτή τους τιμώντάς σε.

Άπαντας πιστούς, τους πόθω τελούντάς σου την μνήμην, όσιε, άνωθεν επίσκεψαι, και δος πταισμάτων την απολύτρωσιν, και τούτους καταξίωσον τη αντιλήψει σου, διαβείνειν βίου το κλυδώνιον, αποντίστως, παμμάκαρ Νεκτάριε.

Ίθι μοναστών, των νυν την ασθένειαν επισκεψάμενος, ταις προς τον Θεόν δε πανευπροσδέκτοις ευχαίς ενίσχυσον, και προς αυτόν οδήγησον αυτούς αεί καθοράν, και μισήσαι κόσμου την ευπάθειαν, και προσκαίρων παθών την απόλαυσιν.

Ώ μήτερ αγνή, Χριστόν η κυήσασα τον πανευΐλατον, μετ’ ευλαβείας, θαρρών, τον ύμνον τούτον τω σω θεράποντι, τω σοι πιστώς δουλεύσαντι, φέρων ανέθηκα, ον ως πάλαι ο Υιός σου πρόσδεξαι, ο τα χήρας λεπτά προσδεξάμενος.

**Εξαποστειλάριον. Τοις μαθηταίς συνέλθωμεν.**

Αγγελικώς εβίωσας εν Καραίς, θεοφόρε, συν Φιλοθέω, όσιε, και τω Διονυσίω, Νεκτάριε, διαπρέψας εν ευχαίς και νηστείαις, και πλείστοις κατορθώμασι πατρικής θεωρίας, μεθ’ ων και νυν, παρεστώς Τριάδι τη απροσίτω, υπέρ ημών ικέτευε, των τιμώντων σε, μάκαρ.

**Θεοτοκίον.**

Χρυσοπλοκώτατε πύργε, και δωδεκάτειχε πόλις, ηλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, πώς γαλουχείς τον Δεσπότην.

**Εις τους Αίνους ιστώμεν στίχους η’ και ψάλλομεν στιχηρά προσόμοια.**

**Ήχος πλ. δ’. Ώ του παραδόξου θαύματος.**

Πάτερ θεόφρον Νεκτάριε, συ τον σταυρόν του Χριστού νηπιόθεν αράμενος, ακλινώς διώδευσας την οδόν την σωτήριον, Ευαγγελίου, την διασώζουσαν, προς πόλιν, μάκαρ, την επουράνιον, ένθα αγάλλονται των δικαίων πνεύματα, χαρμονικώς, θείοις μεληδήμασι Χριστόν δοξάζοντα.

Πάτερ θεόφρον Νεκτάριε, οι τη μονή σου νυνί παροικούντες προσφέρομεν, ταύτην την ετήσιον υμνωδίαν τη μνήμη σου, πίστεως πόθω καταθελγόμενοοι, συ δε τρισμάκαρ, ταύτην δεξάμενος ίλεως φάνηθι τοις ανευφημούσί σε, θεοφιλώς, χάριν επουράνιον αντιδωρούμενος.

Όσιε πάτερ Νεκτάριε, δι’ εγκρατείας πολλής και απαύστων δεήσεων, της σαρκός φρονήματα τω νοΐ καθυπέταξας, και χαρισμάτων έμπλεως γέγονας, του παναγίου Πνεύματος άγιε, ου ταις ελλάμψεσι των πνευμάτων φάλαγγας των πονηρών, αφ’ ημών απέλασον των ευφημούντων σε.

**Ήχος β’. Ότε εκ του ξύλου σε νεκρόν.**

Πόθω κατετρώθης τη ψυχή, όλος εκ νεότητος μάκαρ, του γλυκυτάτου Χριστού, θείαις παραινέσεσι, Πατρός και πράξεσι, και Μητρός οπτασίαις τε, τη θεία συνάρσει, κόσμον καταλέλοιπας και τα εν κόσμω τερπνά, όρει προσδραμών εν τω Άθω, ήσκησας ενθέους αγώνας, και Θεόν παμμάκαρ, ευηρέστησας.

Άρας τον γλυκύτατον ζυγόν, της υπακοής επ’ ώμων, χριστομιμήτως σοφέ, και της ταπεινώσεως, εργάτης δόκιμος, ανεδείχθης Νεκτάριε, γενόμενος τύπος, πάσι τοις ορώσι σε, Χριστόν δοξάζουσι, όθεν και ημάς δυσωπούμεν, μιμητάς ανάδειξον πάντας, ταύτης της ενθέου πολιτείας σου.

Έχων ανενδότως σου τον νουν, εν τοις ουρανίοις θεόφρον, τας ηδονάς της σαρκός και πάσαν ευπάθειαν φθαρτήν απέβαλες˙ προσευχαίς δε εσχόλαζες, αεί και νηστείαις, δάκρυα προσέφερες Θεώ ως θυμίαμα, όθεν παρ’ αυτού εκομίσω, χάριν ιατρεύειν νοσούντας, και ημίν κατ’ άμφω δος την ίασιν.

Πάντων αντιλήπτωρ και θερμός, τοις την σην μνήμην τελούσι, υπάρχεις ένδοξε, όσιε Νεκτάριε, πιστέ θεράπων Χριστού, παρρησίαν ως έχων νυν, μη παύση πρεσβεύειν, άφεσιν δωρήσασθαι, αμαρτημάτων ημών, πόθω σοι προσφέρομεν ύμνον, δέξαι ευμενώς τούτον πάτερ, και Χριστόν ευΐλατον απέργασαι.

**Θεοτοκίον.**

Τριάδος Κόρη τέτοκας, απορρήτως τον ένα, διπλούν τη φύσει πέλοντα, και διπλούν ενεργεία, και ένα τη υποστάσει, τούτον ουν εκδυσώπει, αεί υπέρ των πίστει σε, προσκυνούντων εκ πάσης, επιβουλής, του εχθρού λυτρώσασθαι, ότι πάντες, προς σε νυν καταφεύγομεν, Δέσποινα Θεοτόκε.

**Δόξα.**

Των εν Άθω Πατέρων ο χορός, εν ουρανώ και επί γης πανήγυριν, συγκροτεί σήμερον επί τη μνήμη Νεκταρίου˙ εν ουρανοίς μεν, επί τη άνω μητροπόλει των πρωτοτόκων, επί γης δε εν Καραίς, τη μητροπόλει των μονοτρόπων, εν η μετά σώματος ηθροίζετο˙ ένθα νυν ημείς οι επί γης ως συμπαρόντες ορώντες τω πνεύματι, ασματικώς ευφημήσωμεν λέγοντες˙ ώ θεία παρεμβολή, θεηγόροι, οπλίται παρατάξεως Κυρίου, αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος, της μυστικής Σιών οι ακαθαίρετοι πύργοι, τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου, του Όρους το καύχημα, μοναστών το αγλάϊσμα, εκτενώς πρεσβεύσατε πάντες, υπέρ των ψυχών ημών.

**Και νυν. Προεόρτιον. Ο αυτός.**

Απόδειξαι, Βηθλεέμ, την του Θεού Μητρόπολιν˙ φως γαρ το άδυτον, επί σε γεννήσαι ήκει. Άγγελοι θαυμάσατε εν ουρανώ˙ άνθρωποι δοξάσατε επί της γης. Μάγοι εκ Περσίδος, το τρισσόκλεον δώρον προσκομίσατε. Ποιμένες αγραυλούντες, τον τρισάγιον ύμνον μελωδήσατε. Πάσα πνοή αινεσάτω τον παντουργέτην.

**Δοξολογία μεγάλη και Απόλυσις.**

**Εις την Λειτουργίαν τα Τυπικά, και εκ του Κανόνος του Οσίου**

**Ωδή γ’. και στ’. Απόστολον και Ευαγγέλιον οσιακόν.**

**Κοινωνικόν. Εις μνημόσυνον αιώνιον έσται δίκαιος.**

**Μεγαλυνάριον.**

Νέκταρ ανεδείχθης ως αληθώς, Νεκτάριε πάτερ, τοις μονάζουσιν εν Καραίς, νέκταρος ουν του θείου, δωσώπει απολαύειν, τους πίστει σε και πόθω τιμώντας, όσιε.

**Έτερον.**

Άγγελος εφάνης επί της γης, βιώσας αΰλως, των Αγγέλων γαρ τον ναόν, οικείν ηρετίσω διο μετά Αγγέλων, ταγμάτων συναγάλλη, πάτερ Νεκτάριε.

**Έτερον.**

Τη εικόνι πάτερ σου τη σεπτή, νυν παρεστηκότες αναπέμπομέν σοι ωδάς˙ πρόσεξαι ουν ταύτας και ρύσαι εκ κινδύνων, τους σε ανευφημούντας, θείε Νεκτάριε.

**Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.**