
**ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 11!!!**

**[](http://1.bp.blogspot.com/_XQqgvQ4ZKB4/SmiBP_arGuI/AAAAAAAAAP8/_KqXosgbE80/s1600-h/12.+%CF%83%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B4%CF%89%CE%BD.jpg)**

**Τη ΙΑ τοῦ Αυγούστου μηνός·**

**Ανάμνησις του εν Κερκύρα κατά Αγαρηνών θαύματος,**

**του εν Αγίοις Πατρός ημών Σπυρίδωνος του θαυματουργού.**

**ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ**

**ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ**

Μετά τον Προοιμιακόν, το Μακάριος άνήρ. Εις δε το Κύριε εκέκραξα, ιστώμεν στίχους στ και ψάλλομεν Προσόμοια· γ της εορτής και τα παρόντα γ του Αγίου.

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

Αγαθών το ακρότατον, συ Σπυρίδων επέγνωκας, ο και κέντρον είληφας αξιάγαστε, αρθείς πυρί τω του Πνεύματος, εξ ου και της χάριτος, ηξιώθης υπέρ νουν· αλλ’ εν γη το αείζωον, σώμα έδωκας, εν τη πόλει Κερκύρας ο διώκει, ορατών και αοράτων εχθρών παντοίων συστήματα.

Κερκυραίων το καύχημα, σε Σπυρίδων γινώσκομεν, ασθενών παράκλησιν πνευματέμφορε, και των θαυμάτων πολύρροον, πηγήν χαριτόβρυτον, νοσημάτων ιατρόν, των ψυχών επανόρθωσιν, και στερέωμα· ασεβών και βαρβάρων καταλύτην, των την πόλιν σου φρονούντων, πολιορκείν αξιάγαστε.

Νοερώς απεδίωξας, στόλον πάμπολλον Άγιε, Ισμαήλ συν άπασι τοις στρατεύμασι, και τους δοκούντας αιχμάλωτον, την πόλιν σου πάνσοφε, συν τη ποίμνη σου λαβείν· και εθραύθησαν άθλιοι αισχυνόμενοι, συν τοις άρμασιν, ίπποι αναβάταις, και ερρύσω εκ πολέμου τους σους οικέτας πανόλβιε.

**Δόξα. Ήχος πλ. β’ .**

Πως ουκ έδει σε ιεράρχα αοίδιμε, σώσαι ημάς εκ της των αλλοφύλων επιδρομής, ρυσάμενον ποτέ εκ της του λιμού περιστάσεως; Συ ο τυφλός ομματώσας, τυφλούς τους βαρβάρους εδίωξας. Συ ο νεκράν εξεγείρας, θανόντας τους αιθίοπας έδειξας· και ο τον όφιν εις χρυσούν μετουσιώσας, την ημών καρδίαν ταραττομένην εις χαράν μετέβαλες, Σπυρίδων πατήρ ημών, μη παύση φυλάττειν πάσης αντικειμένης προσβολής την πόλιν σου άτρωτον.

Και νυν. Της εορτής.

Είσοδος· φως ιλαρόν· το Προκείμενον της ημέρας· και τα Αναγνώσματα.

**Της Εξόδου το Ανάγνωσμα.**

Είπε Μωσής τω Ιησού: επίλεξον σεαυτώ άνδρας δυνατούς και εξελθών παρατάξαι τω Αμαλήκ αύριον· και ιδού εγώ έστηκα επί της κορυφής του βουνού, και η ράβδος του Θεού εν τη χειρί μου. Και εποίησεν Ιησούς καθάπερ είπεν αυτώ Μωυσής, και εξελθών παρετάξατο τον Αμαλήκ. Και Μωϋσής, και Ωρ ανέβησαν επί την κορυφήν του βουνού. Και εγένετο όταν επήρε Μωϋσής τας χείρας αυτού κατίσχυνας Ισραήλ. Όταν δε καθήκε τας χείρας, κατίσχυεν Αμαλήκ. Αι δε χείρες Μωϋσή βαρείαι. Και λαβόντες λίθον υπέθηκαν υπ’ αυτόν, και εκάθητο επ’ αυτού. Και Ααρών και Ωρ εστήριζον τας χείρας αυτού εντεύθεν εις, και εντεύθεν εις. Και εγένοντο αι χείρες Μωϋσέως εστηριγμέναι έως δυσμών ηλίου, και ετρέψατο Ιησούς τον Αμαλήκ, και πάντα τον λαόν αυτού εν φόνω μαχαίρας. Είπε δε Κύριος προς Μωϋσήν· κατάγραψον τούτο εις μνημόσυνον εν βιβλίω. Και δος εις τα ώτα Ιησού, ότι αλοιφή εξαλείψω το μνημόσυνον Αμαλήκ εκ της υπό τον ουρανόν. Και ωκοδόμησε Μωϋσής θυσιαστήριον τω Κυρίω· και επωνόμασε το όνομα αυτού, Κύριός μου καταφυγή· ότι εν χειρί κρυφαία πολεμεί Κύριος επί Αμαλήν από γενεών εις γενεάς.

**Προφητείας Ησαΐου το Ανάγνωσμα.**

Τάδε λέγει Κύριος· Εξ Ιερουσαλήμ εξελεύσονται οι καταλελειμμένοι, και οι σωζόμενοι εξ όρους Σιών. Ο ζήλος Κυρίου Σαβαώθ ποιήσει ταύτα. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος επί Βασιλέα Ασσυρίων· Ου μη εισέλθη εις την πόλιν ταύτην, ουδέ μη βάλη επ’ αυτήν βέλος, ουδέ μη επιβάλη επ’ αυτήν θυρεόν, ουδέ μη κυκλώση επ’ αυτήν χάρακα, αλλά τη οδώ η ήλθεν υπ’ αυτή αποστραφήσεται, και εις την πόλιν ταύτην ου μη εισέλθη. Τάδε λέγει Κύριος· Υπερασπιώ υπέρ της πόλεως ταύτης του σώσαι αυτήν δι’ εμέ, και δια Δαβίδ τον παίδά μου. Και εξήλθεν Άγγελος Κυρίου, και ανείλεν εκ της παρεμβολής των Ασσύρίων εκατόν ογδοήκοντα πέντε χιλιάδας, και αναστάντες τω πρωΐ εύρον πάντα τα σώματα νεκρά. Και απήλθεν αποστραφείς, και απέστρεψε Σαμαχειρείμ βασιλεύς Ασσυρίων, και ώκησεν εν Νινευΐ. Και εν τω αυτόν προσκυνείν εν τω οίκω Νασαράχ Θεού αυτού, Αδραμέλεχ, και Σαρασάχ οι υιοί αυτού επάταξαν αυτόν μαχαίραις, αυτοί δε διεσώθησαν εις Αρμενίαν, και εβασίλευσεν Ασορδάμ ο υιός αυτού αντ’ αυτού.

**Σοφίας Σολομώντος το Ανάγνωσμα. (ε´ 15-23, στ´ 1-3).**

Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσι, και εν Κυρίω ο μισθός αυτών, και η φροντίς αυτών παρά Υψίστω. Δια τούτο λήψονται το βασίλειον της ευπρεπείας, και το διάδημα του κάλλους εκ χειρός Κυρίου· ότι τη δεξιά αυτού σκεπάσει αυτούς, και τω βραχίονι υπερασπιεί αυτών. Λήψεται πανοπλίαν τον ζήλον αυτού και οπλοποιήσει την κτίσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσεται θώρακα δικαιοσύνην και περιθήσεται κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτον. Λήψεται ασπίδα ακαταμάχητον, οσιότητα· οξυνεί δε απότομον οργήν εις ρομφαίαν. Συνεκπολεμήσει αυτώ ο κόσμος επί τους παράφρονας· πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών, και ως από ευκύκλου τόξου, των νεφών, επί σκοπόν αλούνται, και εκ πετροβόλου θυμού πλήρεις ριφήσονται χάλαζαι. Αγανακτήσει κατ αὐτῶν ύδωρ θαλάσσης· ποταμοί δε συγκλύσουσιν αποτόμως. Αντιστήσεται αυτοίς πνεύμα δυνάμεως, και ως λαίλαψ εκλικμήσει αυτούς, και ερημώσει πάσαν την γην ανομία, και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν, Βασιλείς, και σύνετε· μάθετε Δικασταί περάτων γης· ενωτίσασθε οι κρατούντες πλήθους, και γεγαυρωμένοι επί όχλοις εθνών· ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτησις υμίν, και η δυναστεία παρά Υψίστου.

**Εις την Λιτήν. Ήχος β’ .**

Ταις αρεταίς διαπρέψας Σπυρίδων πανένδοξε, εν βίω ουρανίω εφρόνεις, των φθαρτών και γεηρών αμελήσας, αρχιερωσύνης το στέφος αναλαβών, γενναιοτάτως υπέρ του σου ενήθλησας ποιμνίου. Μη της ψυχής σου φεισάμενος υπέρ των σων προβάτων αείμνηστε.

**Όμοιον.**

Αρχιερέων καλλονή, σώμα σον ζωηφόρον Κέρκυρα εκτήσατο. Και αύτη σοι χαίρει τας ιάσεις λαμβάνουσα, και τα παράδοξα των θαυμάτων κηρύττουσα, ως ανδρικός γαρ αντέστης τω εχθρώ της ευσεβείας αήττητε.

**Όμοιον.**

Τας αρετάς εποιήσω τρισόλβιε, βαθμούς προς λήξιν ουράνιον. Χριστός δε σε μάκαρ τω της αρχιερωσύνης θρόνω ανεβίβασε. Τριμυθούντος Ποιμένα αξίως δεικνύων σε. Νυν δε το σον ζωοπάροχον σκήνος, θεοδώρητον δώρον η Κέρκυρα θαυμάζεται, και τον εν τοις υπερφυέσι θαύμασι εκάστην αγάλλεται, ύμνους, σοι τω λυτρωτή ημών παννυχίους εκπέμπουσα.

**Δόξα. Ήχος δ’ .**

Τις σοι κατ’ αξίαν τους αίνους προσφέρει, Σπυρίδων θαυμάσιε; Η τις των θαυμάτων σου σεμνώς διηγήσεται; Έπρεψας εν τω βίω αγγελικώς εκβιώσας. Άγρυπνος μετά πότμον τους πιστούς περισκέπεις. Χαίρει Νίκαια τροπαιούχον αιρετικών σε δοξάζουσα. Χαίρει Κέρκυρα ολετήρα Ισμαηλιτών σε γνωρίζουσα. Τις δε αόπλοις χερσίν απώσατο τους βαρβάρους; Σπυρίδων ο της νήσου φρουρός, και του Χριστού ιεράρχης γνήσιος. Ω πρεσβεύει δωρηθήναι τη των πιστών πολιτεία ειρήνην και έλεος.

**Και νυν. Της εορτής.**

**Στιχηρά. Ήχος α’ . Των ουρανίων ταγμάτων.**

Εν ταις του Πνεύματος θείαις, λελαμπρυσμένος αυγαίς, σαφώς ανακηρύττεις, των θαυμάτων τα ξένα, την δύναμιν του λόγου διατρανών, τοις εν έθνεσι σήμερον, τους εν βυθώ ασεβείας αποσωβών, περισκέπεις το σον ποίμνιον.

Στ.: Οι ιερείς Σου Κύριε ενδύσονται...

Συ τοις του Πνεύματος όπλοις, υπερμαχήσας σοφέ, απεδιώξω Άγαρ, τους υιούς τους αυθάδεις. Θείον δε στρατιώτην και στερεόν, της Κέρκυρας αδάμαντα, και θεοκήρυκα άμα των του Χριστού, θαυμασίων σε δοξάζομεν.

Στ.: Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος...

Χαρίτων Πάτερ αρρήτων, γέγονας έμπλεως, σου γαρ το θείον σκήνος, επιχέει χειμάρρους, μάκαρ παραδόξως τα των εχθρών, καταπνίγων συστήματα· των δε τας καρδίας φωταγωγεί, ταις εμπνεύσεσι της χάριτος.

**Δόξα. Ήχος πλ. δ’ .**

Την πνευματικήν οπλισάμενος μάχαιραν, ο μέγας των Κερκυραίων στρατηγός, των της Άγαρ παίδων το κράτος διέλυσε, και τον πιστόν λαόν ως ποιμήν αληθινός διεσώσατο.

Διο και νικητήν ανέδειξε τροπαιούχον, εις πάσαν την οικουμένην διαδραμών ο φθόγγος του θαύματος. Υπό δε πάντων δεχόμενος τα βραβεία, εν ύμνοις καθ’ εκάστην γεραίρεται, πρεσβεύων απαύστως υπέρ της ποίμνης ο θαυμάσιος.

**Και νυν. Της εορτής.**

**Απολυτίκιον. Ήχος δ’ .**

Ως των ορθοδόξων υπέρμαχος, και πάντων των απίστων αντίπαλον, παμμακάριστε Σπυρίδων υμνούμέν σε, και δυσωπούμέν σε, φυλάττειν την πόλιν σου, πάσης ορμής βαρβάρων αμέτοχον.

**Δόξα. Και νυν. Της εορτής.**

**ΟΡΘΡΟΣ**

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

Ως φοίνιξ αληθώς, συ υπάρχεις τρισμάκαρ, των χρόνων των πυρί, μη βλαφθείς θαυμασίως· ως κέρδος δε διήνθησας, εν Κερκύρα μακάριε, τοις σοις θαύμασι, ψυχήν ημών περισκέπων· ο νεκρώσαν μεν , έμπνουν ζωή προσενέγκας, Σπυρίδων αείμνηστε.

**Δόξα. Και νυν. Της εορτής.**

**Μετά την α’ στιχολογίαν, κάθισμα. Όμοιον.**

Δοχείον καθαρόν, της του Πνεύματος αίγλης, παμμάκαρ αληθώς, ανεδείχθης και πάσαν, των εχθρών την ωμότητα, ορατών τε κατέθραυσας· όθεν άπαντας, τους των θαυμάτων την μνήμην, εκτελούντάς σου, πάσης εχθρών επηρείας, σώζε πανθαύμαστε.

**Δόξα. Και νυν. Της εορτής.**

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

Εορτάσωμεν φαιδρώς, θείον ποιμένα και σεπτόν, άγει δε χαράν, των ορθοδόξων ο χορός, απαλλαχθείς παραδόξως εκ των κινδύνων, αγάλλεται λαμπρώς, πόλις Κέρκυρα και σκιρτά, κομπάζουσα σεμνώς, του ιεράρχου ταις λιταίς, και προσιόντες χαίρουσι. Καμάτων και νοσημάτων, και συμφορών, λάρνακι θεία, εκδυσωπούντες, εκ των θαυμάτων την λύτρωσιν.

**Δόξα. Και νυν. Της εορτής.**

Οι Αναβαθμοί· το α’ αντίφωνον του δ’ ἦχου.

Προκείμενον: Τίμιος εναντίον Κυρίου...

Στ.: Τι ανταποδώσωμεν τω Κυρίω...

**Ευαγγέλιον εις Ιεράρχην.**

Ο Ν ψαλμός.

Δόξα: Ταις του Ιεράρχου...

Και νυν: Ταις της Θεοτόκου...

Ελεήμον, ελέησόν με ο Θεός... Ιδιόμελον, ήχος πλ. α’ .

Θησαυρόν ασύλητον έδωκας ημίν Σπυρίδων μακάριε, και δώρον ένθεον σώμα σον ζωηφόρον. Θαύματα βρύει εκάστοτε, τοις πίστει τω Ναώ σου προστρέχουσι, και τας νόσους διώκων ψυχών τε και σωμάτων, τοις ορθοδόξοις παρέχει παντοία δωρήματα. Χριστόν τον Θεόν ικέτευε πατήρ ημών, ημίν τοις άμετρα πταίουσιν, ιλασμόν δούναι και άφεσιν.

Είτα οι κανόνες· της εορτής· και του Αγίου.

**Ωδή α’ . Ήχος β’ . Δεύτε λαοί.**

Σε την ημών, ακαταμάχητον δύναμιν, καθικετεύω πάνσοφε, την μολυνθείσάν μου πονηραίς διανοίαις, απόσμιξον καρδίαν, όπως υμνήσω σε.

Πάντες πιστοί, σε βοηθόν απροσμάχητον, και προστάτην κεκτήμεθα, και φρουρόν άμαχον, και πρέσβυν, Σπυρίδων θερμότατον· όθεν σε αξίως γεραίρομεν.

Θαύμα το σον, η Κέρκυρα τεθαύμασται, Ισμαηλίτην βλέπουσα, ως ψάμμον παράλιον, κακώς δε απολελυμένον, τω ξίφει της πρεσβείας σου αξιάγαστε.

**Θεοτοκίον.**

Μόνη Θεόν, πάσι τον όντα αχώρητον, Σοι χωρητόν γενόμενον, δι’ αγαθότητα, απεκύησας Κόρη, ον αίτησαι σωθήναι, τους εν πίστει και πόθω ανυμνούντάς σε.

**Ωδή γ’ . Εν πέτρα με.**

Θηρός ο την φύσιν μεταποιήσας, πενίας τον αιτούντα θέλων λυτρώσαι, θηρία τα της Άγαρ νυν απεκρούσω. Αιχμαλωσίας δε, και πικρού θανάτου, τους σε προσκαλουμένους διέσωσας.

Εν πόντω σε γινώσκομεν ευεργέτην, τοις θαύμασι τοις σοις αφορώντες, τα φύλα δ’ απιστήσαντα των βαρβάρων, καταισχυνόμενα έφυγον, ημείς δε σε Πάτερ σωτήρα κηρύττομεν.

Πηλόν αποσφίγξας τη δεξιά σου, του πλάσαντος τον άνθρωπον επενόεις, τριμόρφου αγλαΐας το ενιαίον, Σύνοδος δε Θεόν τον Υιόν, και ου κτίσμα τοις ορθοδόξοις εκήρυξεν.

**Θεοτοκίον.**

Τα πάθη των ψυχών ημών και σωμάτων, ιάτρευσον Πανύμνητε και βαδίζειν, τας τρίβους κατευόδωσον τας φερούσας, προς την απόλαυσιν, και τρυφήν άρρευστον και ανώλεθρον.

**Κάθισμα. Ήχος γ’ . Θείας πίστεως.**

Λύχνον άσβεστον η εκκλησία, λίθον τίμιον των Κερκυραίων, πόλις παμμάκαρ Σπυρίδων εδέξατο. Και διαυγάσας ηλίου λαμπρότερον, το των απίστων απήμβλυνας όμματα, αξιάγαστε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

**Δόξα. Και νυν. Της εορτής.**

**Ωδή δ . Ελήλυθας.**

Σκιρτήσατε, των πιστών οι χοροί, και βοήσατε, γη μεν και ουρανοί ευφραινέσθωσαν, σκήνος δε το άγιον, του Ιεράρχου χαρίζεται, τοις προστρέχουσι πίστει, φωτισμόν και αντίληψιν.

Ο Αβραάμ, λειτουργός των Αγγέλων λελόγισται, αλλά συ θαυμάσιε, τους Αγγέλους λειτουργούς έσχες εν λιταίς και ομοσκήνους. Διο και των Αγγέλων ομοδίαιτος γέγονας πάνσοφε.

Ουκ ευδοκεί, εν τη δυνάμει ίππου και άρχοντος, θαυμαστός δε ο Κύριος των στρατευμάτων, επί τους φοβουμένους αυτού το όνομα. Διο και έσωσεν εν σοι την ποίμνην σου Άγιε.

**Θεοτοκίον.**

Ελέησον, ελεήμονος Λόγου λοχεύτρια, τον ανελεήμονα και του ελέους ανάξιον, εαυτόν ποιήσαντα, ως τας εντολάς του Δεσπότου απάσας αμελήσαντα.

**Ωδή ε’ . Ο φωτισμός.**

Ο Μωϋσής, ανορθούμενος χείρας επί τω ύψει, πανστρατί του Αμαλήκ ανετρόπωσεν. Αυτός δε τω ιδίω βραχίονι, πλήθος Ισμαήλ κατηδάφισας, και τον σον λαόν Σπυρίδων διέσωσας.

Ο Ισραήλ, την ερυθράν αβρόχως διέβηκε, ποπιμού δε νάματα συ απεξήρανας, τη προσευχή σου, όρους υπερβαίνοντας φύσεως, όθεν διέδραμες ανίκμοις τοις ποσί πολυθαύμαστε.

Θαυματουργών, κατήγαγες όμβρους εις ξηρασίαν, την στειρωθείσαν γην καρποφόρον αναδεικνύων, την ψυχήν μου νυν διψώσαν ανάψυξον, τη δρόσω της χάριτος, και αειθαλή των αρετών λειμώνα ανάδειξον.

**Θεοτοκίον.**

Της σης εκτός, βοηθείας Παρθένε και συνεργείας, μάταιος ο πόνος, κενός ο κόπος ο των ανθρώπων, ο ιδρώς και ο μόχθος, και ο σύμπας αγών ανίσχυρος, όθεν μοι ποθούντι σωθήναι συνέργησον.

**Ωδή στ’ . Εν αβύσσω.**

Επί σε καταφεύγομεν πάνσοφε, την ακαταμάχητον της βοηθείας σου, επικαλούμενοι δύναμιν, εξ εχθρών ημάς παντοίων, και κινδύνων διάσωσον.

Εν τω ναώ σου το σκήνός σου σέβοντες, των θαυμάτων των σων εμπιπλάμεθα, και επί σε καταφεύγοντες, τας ιάσεις των ψυχών και σωμάτων λαμβάνομεν.

Τους σοφούς εν Νικαία κατέπτηξας, και Ισμαηλίτας εν Κερκύρα κατέθραυσας, εν ξηρά και υγρά συντριβόμενοι, και τραυματίαι αθλίως γενόμενοι.

**Θεοτοκίον.**

Την πολλήν μου γινώσκεις ασθένειαν, και την ραθυμίαν επίστασαι Δέσποινα, ως οίδας αυτή σώσόν με, και ως θέλεις γεέννης με λύτρωσαι.

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

Τω της Κερκύρας λυτρωτή νυν υπανοίγομεν, ως τροπαιούχω νικητή τα αισθητήρια, ανακράζοντες οι δούλοί σου θεοφόρε, σοι τω έχοντι αεί το ευσυμπάθητον, εκ βαρβάρων ω Σπυρίδων περιφρούρησον, τους κραυγάζοντας· χαίροις Πάτερ αήττητε.

**Ο Οίκος.**

Άγγελον η Κέρκυρα υπεδέξατο Πάτερ, σώμα σον Ιεραρχα το θείον, εν δε τη υποστάσει σαρκός, αθανάτου μένον σε θαυμαστώς βλέπουσα, εξίσταται και ίσταται βοώσα προς σε τοιαύτα·

Χαίροις αδάμας της Εκκλησίας·

χαίροις το σέλας της ασεβείας.

Χαίροις Κερκύρας θεοφρούρητον τείχος·

χαίροις πολεμουμένων κραταιότατον ξίφος.

Χαίροις ανδρείας θεότερπνον άγαλμα·

χαίροις σωφροσύνης ουρανόσδοτον έρεισμα.

Χαίροις ορθοδοξίας αδιάσειστος στύλος·

χαίροις Χριστού γνησιώτατος φίλος.

Χαίροις κανών πρακτικής εμπειρίας·

χαίροις λαμπτήρ ευσεβούς θεωρίας.

Χαίροις των θηρίων ορατών καθαιρέτης·

χαίροις των θηρίων αοράτων αλέστης.

**Χαίροις Πάτερ αήττητε.**

**Συναξάριον.**

Την ΙΑ τοῦ αυτού μηνός, την ανάμνησιν εορτάζομεν του εν Κερκύρα υπερφυούς κατά Αγαρηνών θαύματος του εν Αγίοις Πατρός ημών Σπυρίδωνος του θαυματουργού.

Στίχοι:

Έρρηξε παίδας στρατιάς αλλοφύλων, Πόλιν τ’ έσωσε Κερκύρας ο προστάτης.

Εν τοις υπερφυέσι του ημετέρου ποιμένος, και θαυματουργούντος Σπυρίδωνος θαύμασι, μέγα τω όντι και εξαίρετον το κατά Αγαρηνών τερατούργημα η Κέρκυρα θαυμάζεται, και λαμπρά τη φωνή ανακηρύττει το παράδοξον. Έχει δε η υπόθεσις ούτω: Πολέμου μεν ήδη και μάχης μεταξύ Ενετών και Ισμαηλιτών τυγχάνοντος, μετά της Πελοποννήσου την άλωσιν, έδοξε τη Αγαρηνών ευτολμία και την Κερκύραν αιχμάλωτον καταστήσαι. Ιδού μεν ουν κατά το χιλιοστόν επτακοσιοστόν δέκατον έκτον έτος σωτήριον εν Μηνί Ιουνίω τετάρτη και εικοστή, στόλος Ισμαηλιτών, νηών και τριήρεων ουκ ολίγος των αριθμόν εν τω λιμένι της πόλεως. Εξ ου θάμβους τους πολίτας εν τω απροσδοκήτω δεινώ πεπλησμένους θεάσασθαι. Στρατιάς δε πολυαρίθμους επί τη νήσω εξελθούσης, πολιορκείν αυτήν και την πόλιν δια ξηράς, και θαλάσσης επέγνωσαν. Πολέμου δε βαρβαρικού αρξαμένου εν πυρί και σιδήρω, την τε πόλιν και τους πολίτας κατέθλιβον. Αμά μεν ουν πεντήκοντα ημέρας σφοδράς επικρατούσης της μάχης, επί το άστυ Κερκύρας των βαρβάρων η δύναμις επανελθείν εβουλεύσατο. Στεναγμοίς τοίνυν και δάκρυσιν εν νυκτί και ημέρα των ορθοδόξων τα πλήθη τον Ιεράρχην ικέτευων. Όθεν τα των Αγαρηνών στρατεύματα εν μια των ημερών επανελθόντα επί το ακρότειχον του άστεος, μετ’ ου πολύ ουκ ολίγοι εξ αυτής κακοί κακώς απώλοντο, του ημετέρου Ιεράρχου ταις πρεσβείαις αποσκορακισθέντες οι άθλιοι. Τούτου μεν τοι ούτω διακειμένου μείζονος σκληρότητος, και απανθρώπου φόνου έπνεον των βαρβάρων αι χείρες, απειλάς τη κακία προσάπτοντες, επιδρομήν τεραστίαν και πανώλεθρον αιχμαλωσίαν, και θάνατον τη πόλει επαπειλούντες. Δεήσεις δε και προσευχαί εκ των πιστών ουκ εξέλιπον· τον θαυματουργόν επικαλουμένων τε, και παννυχί επιδεομένων. Ένθα τέως των Κερκυραίων παντελή απώλειαν εκ των βαρβάρων προσκαρτερούντων, εν μια των ημερών όρθρου βαθέος οπτάνεται τοις υπεναντίοις ο μέγας πατήρ ημών Σπυρίδων μετά πλήθους στρατιάς ουρανίου, και αστραπόμορφον ξίφος επέχων, τούτους σπουδαίως και μετά θυμού απεδίωκεν. Των μεν ουν στρατιωτών της Ισμαήλ δυνάμεως τοιούτον παράδοξον εωρακότων, άφνω εις φυγήν ανετράπησαν, και αλλήλους ώθούμενοι, εξίσταντο αορασία τραυματίαι γενόμενοι. Έφυγον ουν και συνεντρίβησαν εκβλυθέντες τω φόβω άνευ πολέμου, η πυρός, η μαχαίρας, ήτινος διώκοντος, του θαυματουργού δε μόνου Σπυρίδωνος αοράτω δυνάμει τούτους ανατρέψαντος, και εκ της νήσου αποβαλόντος. Εν ω δε απεδίδρασκε πεζών τε και ιππέων τα στρατεύματα, απήρε και ο στόλος αυτών κραταιά του ιεράρχου δυνάμει, ελευθέρας μενούσης της Κερκύρας. Ήμέρας τοίνυν διαυγαζούσης, και των πολιτών την συνήθη ελπιζόντων μάχην, ουδέν ιδείν, ειμή σιωπήν, και ασχόλειαν. Περίεργοι γουν, και μετά επιπολαίου χαράς επί τας σκηνάς των αντιπάλων γενόμενοι, το υπέρ νουν θαύμα τοις πάσι γνωρίζεται, και μετά πάσης ευφροσύνης σκιρτώντες ηγάλλοντο επί το κενόν και παράδοξον. Έβλεπον γαρ ου μόνον φυγάδας τους Ισμαηλίτας, αλλά και τα επ’ αυτοίς πάντα καταλιπόντας . Οίτινες και εν τω φεύγειν αναφανδόν ωμολόγουν, υπό σεβασμίου τινός μοναχού, δηλαδή του Σπυρίδωνος, συν ευκλεεί ουρανίου στρατιάς στόλω αναφανέντος επί τον αιθέρα, προς φυγήν ταχυτάτην εαυτούς κατεπείγεσθαι. Έδραμον δε μετ’ αιδούς και ευλαβείας, δόξαν και ευχαριστήρια άσματα τω θαυματουργήσαντι Ιεράρχη αναπέμποντες. Όνπερ και η Γαληνιωτάτη θεοφρούρητος των Ενετών Αριστοκρατεία ρύστην της νήσου, και των φιλοχρίστων όπλων υπερασπιστήν επιγινώσκουσά τε και ανακηρύττουσα, λιταίς και υμνωδίαις ευχαρίστως εδοξολόγησε. Μάλλον δε προς αθάντον ευλαβείας, και ευγνωμοσύνης τεκμήριον, αργυράν κανδήλαν πολυτελώς, και ευδαιδάλως κατασκευάσασα, τω ιερώ αυτού τεμένει ανέθετο.

Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εύπλου του Διακόνου.

Στίχοι

Εκ της στολής μεν, σεπτός Εύπλος Λευΐτης. Εκ της τομής δε, στερρός όντως οπλίτης. Ήκμασεν ο Άγιος ούτος επί του βασιλέως Διοκλητιανού, εν έτει 296, καταγόμενος εκ Κατάνης της εν τη επαρχία της Σικελίας. Διαβληθείς λοιπόν εις τον άρχοντα Καλβισιανόν, και μη πεισθείς να αρνηθή τον Χριστόν, πρώτον μεν εδέθη τας χείρας και τους πόδας, και τα γόνατα, είτα δε εκρεμάσθη εις ξύλον ορθρόν και εξεσχίσθη με σιδηράς χείρας· ελθούσα δε εις αυτόν θεϊκή τις φωνή τον ενεδυνάμωσε. Μετά ταύτα συνέτριψαν τας κνήμας του με σιδηράς σφύρας, και έρριψαν αυτόν εν τη φυλακή· εκεί δε ευρισκόμενος ο Άγιος, δια μόνης της προσευχής του έκαμε να αναβλύση πηγή ύδατος, και ούτως εξήγαγον αυτόν εκ της φυλακής. Ύστερον πάλιν τον εφυλάκισαν, και με σιδηρά και πεπυρωμένα ονύχια κατεπλήγωσαν τα ώτά του· τελευταίον δε απέκοψαν την αγίαν του κεφαλήν, και ούτως έλαβε παρά Κυρίου τον του μαρτυρίου άφθαρτον στέφανον.

Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Νήφωνος, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ασκήσαντος το πρότερον εν τη κατά τον Άθω Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου, και εν αυτή τελειωθέντος εν ειρήνη εν έτει 1460.

Στίχοι:

Λιπών ο Νήφων την κάτω προεδρίαν Χριστώ παρέστη τω προέδρω των όλων.

Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Εγκαινίων του σεβασμίου και περικαλλούς οίκου και θείου Ναού της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου της Ελεούσης.

Τη αυτή ημέρα, Διήγησις περί της αχειροποιήτου Εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Στίχοι:

Ου θαύμα βρύειν θαυμάτων πληθύν ξένην, Μορφήν θεοειδή θαυματεργάτου Λόγου.

Εν ταις ημέραις του ευσεβούς βασιλέως Τιβερίου εν έτει φοη (578), έγινε θαύμα μέγα και παράδοξον. Γυνή τις Μαρία ονομαζομένη Συγκλητική μεν και φιλόχριστος, Πατρικία δε το αξίωμα, χήρα, έπεσεν εις πάθος χαλεπόν και αθεράπευτον· απελπισθείσα δε εκ πάσης ανθρωπίνης βοηθείας, αφιέρωσεν εαυτήν εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, όστις έβαλεν εις την καρδίαν αυτής τοιούτον αγαθόν συλλογισμόν, να στείλη εις τους ιερείς, τους υπηρετούντας εις την αγίαν δεσποτικήν και αχειροποίητον Εικόνα του Κυρίου, και να τους παρακαλέση να έλθωσι προς αυτήν. Όταν δε ήλθον εκείνοι, έπεσεν η γυνή εις τους πόδας αυτών λέγουσα: Επειδή, κύριοί μου, ο Θεός εσυγχώρησε να παιδεύωμαι δια τας πολλάς μου αμαρτίας με την δεινήν ταύτην και αθεράπευτον ασθένειαν, δια τούτο θέλουσα και αγαπώσα η ταλαίπωρος, καίτοι αναξία, να δεχθώ εις τον ευτελή μου οίκον δια των αγίων σας ευχών τον δεσποτικόν και αχειροποίητον Χαρακτήρα του Κυρίου μας εις ημέρας τεσσαράκοντα, δι’ ου ίσως ποιήση έλεος ο Κύριος εις εμέ, παρακαλώ εσάς να συνεργήσητε προς τούτο. Οι δε ιερείς γνωρίζοντες την καλήν ζωήν και πνευματικήν

κατάστασιν της γυναικός, έφεραν εις τον οίκόν της τον Άγιον Χαρακτήρα, και άμα ήνοιξαν την θήκην αυτού, έπεσεν η γυνή και προσεκύνησεν αυτόν. είτα έλαβε λεπτόν βαμβάκινον πανίον επ’ αυτής, αποθέσασα δε αυτήν ύστερον και ασφαλίσασα εντός καθαράς θήκης, έβαλεν εις το παρεκκλήσιον, το οποίον είχεν εν τω οίκω της· ανάψασα δε και κανδήλαν λαμπράν έμπροσθεν της θείας Εικόνος, υπηρετεί αυτήν έως ημέρας τεσσαράκοντα. Όταν δε ετελείωσαν αι τεσσαράκοντα ημέραι, οι πόνοι του πάθους της γυναικός ήρχισαν να γίνωνται τόσον δυνατοί και ανυπόφοροι, ώστε δεν ηδύνατο να εγερθή της κλίνης· όθεν καλέσασα μίαν των υπηρετριών της, την οποίαν ήξευρε καθαρωτέραν των άλλων, λέγει προς αυτήν: Φέρε μοι την θήκην της αγίας Εικόνος ίνα προσκυνήσω αυτήν, και εύρω ολίγην άνεσιν από τον υπερβολικόν πόνον όστις με κατατήκει. Η δε υπηρέτρια μεταβάσα εις το παρεκκλήσιον, είδε θαύμα φοβερόν και παράδοξον· είδε δηλαδή να εξέλθη φλοξ πυρός εκ της αγίας θήκης, και η φλοξ αύτη να αναβαίνη έως εις την στέγην του παρεκκλησίου. Εκπλαγείσα δε η υπηρέτριαι και βλέπουσαι αυτήν κατά γης ερριμμένην, εφανέρωσαν τούτο εις την κυρίαν αυτών. Αύτη δε φοβηθείσα μεγάλως, κατέβη εκ της κλίνης της, και μετά μεγάλης σπουδής υπήγεν εις το παρεκκλήσιον, όπου ιδούσα την φλόγα, εφώναξε το: Κύριε ελέησον. Είτα έστειλε και εφερε ταχέως τους ιερείς και υπηρέτας της αγίας Εικόνος, τους οποίους ερχομένους ηκολούθησε και λαός πολύς. Βλέποντες δε όλοι τούτο το παράδοξον κατεπλάγησαν, και όσω ανέβαινε και κατέβαινε η φλοξ, καθώς το ιστίον του πλοίου, όταν ριπίζεται υπό του ανέμου, τόσω και αυτοί έκραζον το, Κύριε ελέησον επί πολλάς ώρας. Ποιησάντων δε ευχήν των ιερέων, κατέπεσεν η φλοξ· είτα ανοίξαντες οι ίδιοι την θήκην, εύρον την αγίαν και δεσποτικήν και αχειροποίητον Εικόνα αβλαβή και ολόκληρον, και σηκώσαντε ςτο βαμβάκινον εκείνο πανίον, το οποίον είχε βάλη η Πατρικία επί της Εικόνος, ω του θαύματος! εύρον εν αυτώ τετυπωμένον άλλον Χαρακτήρα αχειροποίητον του Κυρίου, και έπειτα έβαλον αυτόν εις τον πόνον της γυναικός. Ευθέως δε ο πόνος κατέπαυσε, το πάθος έφυγεν, η γυνή ιατρεύθη, και γενομένη τελείως υγιης, ηγέρθη δοξάζουσα τον Θεόν. Μετά τινα δε έτη προγνωρίσασα τον θάνατόν της η τιμιωτάτη εκείνη γυνή (επειδή ήτο σκεύος εκλεκτόν) εσκέφθη να αφιερώση τον άγιον Χαρακτήρα εις το εν τη Μελιτινή της Αρμενίας ευρισκόμενον Μοναστήριον των Καλογραιών, το επ’ ονόματι τιμώμενον της Αναλήψεως του Κυρίου. Ταύτα δε διασκεπτομένης της γυναικός ταύτης, ιδού έφθασεν εις την Κωνσταντινούπολιν Δομετιανός ο αρχιεπίσκοπος της Μελιτινής, ο ων εξάδελφος του βασιλέως Μαυρικίου, μετά των πρώτων της Μελιτινής αρχόντων, ως αν επέμποντο επίτηδες· όθεν η τιμία Πατρικία μαθούσα την άφιξίν των, ενεχείρισε την αγίαν Εικόνα εις τον αρχιεπίσκοπον λέγουσα και τον σκοπόν της, δια τον οποίον αποστέλλει αυτήν εις το εκεί Μοναστήριον. Δεν πρέπει να παραλείψωμεν και το δεύτερον θαύμα, όπερ εποίησεν η αγία αύτη Εικών του Κυρίου, όταν οι Πέρσαι ελεηλάτουν τα μέρη των Ρωμαίων, επί βασιλείας Ηρακλείου, εν έτει χιε (615). Αι ρηθείσαι Καλογραίαι του εν Μελιτινή Μοναστηρίου, φοβούμεναι τότε την αιχμαλωσίαν, έφυγον εκ του Μοναστηρίου εκείνου και υπήγον εις την Κωνσταντινούπολιν, και επειδή αυταί ήσαν ευγενούς καταγωγής, έδωκεν εις αυτάς Μοναστήριον ο τότε Πατριάρχης Σέργιος, ο οποίος όμως μαθών ότι αυταί είχον το άγιον και αχειροποίητον χαρακτήρα του Κυρίου, αφήρεσεν αυτόν από τας Καλογραίας άνευ της θελήσεώς των. Αλλά και κατ’ εκείνας τας ημέρας ένεκα της αιτίας ταύτης συνέβησαν εις τον Πατριάρχην πολλαί και αλλεπάλληλοι θλίψεις. Βασιλέως δηλαδή κατ’ αυτού αγανάκτησις, θάνατοι αιφνίδιοι των συγγενών και φίλων του, ταραχαί διάφοραι της Εκκλησίας. Απορών δε ο Πατριάρχης δια ποίαν τάχα αιτία συμβαίνουσι εις αυτόν οι τοιούτοι πειρασμοί, βλέπει κατ’ όναρ ένα φοβερό άνδρα εστώτα, και λέγοντα εις αυτόν: Επίστρεψον όσον τάχιστα εκείνο το οποίον αφήρεσας αδίκως εκ του Μοναστηρίου. Εξεγερθείς δε του ύπνου, εκάλεσε τους ανθρώπους του, και ηρώτα αυτούς λέγων: Διατί τόσον πολλαί θλίψεις μοι ακολουθούσι; Και δια ποίαν αιτίαν εγώ υπομένω ταύτας; Μάλιστα κατά την νύκτα ταύτην είδον ένα φοβερόν άνθρωπον, ο οποίος μοι έλεγε: Δος οπίσω εκείνο όπερ έλαβες αδίκως εκ του Μοναστηρίου, εν ω εγώ δεν ηξεύρω τίνος πράγμα αφήρεσα. Οι δε άνθρωποί του λέγουσιν εις αυτόν: Δέσποτα, μη συλλογίζεσαι τίποτε, επειδή ουδένα ποτέ ηδίκησας, αλλά υπό της ενεργείας των δαιμόνων είνα και αι θλίψεις, και αι φαντασίαι αι οποίαι σε διαταράττουσι. Κατά την επιούσαν δε νύκτα πάλιν εφάνη εις τον Πατριάρχην ο φοβερός εκείνος άνθρωπος, και λέγει εις αυτόν με αυστηρότητα: Απόδος όσον τάχος εκείνο όπερ έλαβες εκ του Μοναστηρίου της Αναλήψεως. Δεν ηξεύρεις ότι αι Καλογραίαι είναι ξέναι και απαρηγόρητοι, επειδή ήλθον εδώ φεύγουσαι εκ της πατρίδος των; Εξυπνήσας δε ο Πατριάρχης λέγει προς τον Κουβουκλείσιόν του: Αδελφέ, όταν έλαβες από τας Καλογραίας τον Δεσποτικόν Χαρακτήρα, εκείναι πως τούτο ενόμισαν; Ο δε απεκρίθη: Πολύ δυσάρεστον, Δέσποτα, εφάνη τούτο εις αυτάς, και εάν είχον δυνάμεις, ήθελον μας εκδικηθή. Τότε εννόησεν ο Πατριάρχης, και εμέμφθη δια τούτο εαυτόν· όθεν μετά μεγάλης σπουδής και μετά τιμών απέστειλεν εις το Μοναστήριον των Καλογραιών τον Άγιον Χαρακτήρα του Κυρίου κατά την εικοστήν εννάτην του Νοεμβρίου. Κατέπαυσαν λοιπόν οι πειρασμοί και αι θλίψεις του Πατριάρχου, αι δε Καλογραίαι εχάρησαν, διότι ανέλαβον την εκ της Αγίας Εικόνος προερχομένην χαράν και παρηγορίαν των.

Τη αυτή ημέρα, μνήμη των αγίων μαρτύρων Νεοφύτου, Ζηνωνος, Δαΐου, Μαρκου, Μακαρίου και Δαϊανού, δια πυρός τελειωθέντων. Τελείται δε η αυτών Σύναξις εν τω εξαέρω οίκω των αγίων και πανενδόξων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού εν τοις Δαρείου.

Στίχοι:

Νεοφύτω, Ζήνωνι και τω Γαΐω, Στρωμνή τις η κάμινος, ης κείνται μέσον. Ώφθησαν οσμή θυμιαμάτων ξένη, Τρεις ζωόκαυστοι Μάρτυρες τη Τριάδι.

Τη αυτή ημέρα, ο Όσιος Πασσαρίων εν ειρήνη τελειούται.

Στίχοι:

Ο Πασσαρίων πάσαν αρετήν φέρων, Πασών αμοιβάς γης αποστάς λαμβάνει

Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων Αναστασίου του Πανερά, και Δημητρίου του Μπεγιάζη, των εκ Λέσβου και εν Κατασμά της Μικράς Ασίας τελειωθέντων δι’ απαγχονισμού εν έτει 1816 (η 1819).

Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Οσιομαρτύρων των Ρώσσων Βασιλείου και Θεοδώρου, των εν τω Σπηλαίω

Ταις των Αγίων σου πρεσβείαις, ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

**Ωδή ζ’ . Εικόνος χρυσής.**

Εις σε της εμής, ανατίθημι ψυχής οφθαλμούς πάτερ, ενατενίσας προσδέχομαι την κραταιάν σου βοήθειαν. Πρόφθασον σοφέ Ιεράρχα, και ευόδωσον τρίβους μοι, διαβιβαζούσας προς λήξιν ουράνιον.

Νεκράν εις ζωήν, ως εξ ύπνου ενεγκών μετ’ εξουσίας, και ιοβόλον μη πτοούμενος, εκ βίου φέρεις εις θάνατον, όφιν πάνσοφε παλαιμναίον, διο εν τούτω εγνώσθη σου λαμπροτέρα χρυσίου η διάθεσις.

Αθώος χερσί, καθαρός δε συ σοφέ τη διανοία, ανελήλυθας εις όρος Κυρίου, και έστης εν τόπω αγίω, ταις αΰλοις ιεραρχίαις, συναυλιζόμενος πάνσοφε, αθανάτω εντρυφών μακαριότητι.

**Θεοτοκίον.**

Ερρυσω ημάς, κατακρίσεως δεινής αμπλακημάτων, και την αρχαίαν λύπην έλυσας, των Πρωτοπλάστων Πανύμνητε. Τον Δημιουργόν των απάντων, υπέρ φύσιν κυήσασα.Διο αξίως οι πιστοί σε μακαρίζομεν.

**Ωδή η’ . Κάμινος ποτέ.**

Νόσου της εμής, ιάτρευσον ανοίας, φύσει δε κέκτησαι πάνσοφε, το ευσυμπάθητον, και την ζωήν μου προς σωτηρίαν οδήγησον, ίνα κράζω σωζόμενος· ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου τον Κύριον.

Φάσγανον φρικτόν, κατέχων επεφάνης, τοις αλλοφύλοις αήττητος, στρατάρχης δυνάμεων, ουρανίων παμμακάριστε, τους δε πιστούς διέσωσας, ψάλλοντας· ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου τον Κύριον.

Μύστης του Χριστού, υπάρχων θεοφόρε, αιρετικών μεν ετράνωσας αφόβως το άθεον, της Τριάδος, τριαυγάζουσαν, ορθοδόξως εδίδαξας, ενότητα τοις κραυγάζουσιν· ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου τον Κύριον.

**Θεοτοκίον.**

Ύψιστον Θεόν, σαρκί αποτεκούσα, από κοπρίας με ανύψωσον, παθών των θλιβόντων με, και δεινώς όλον πτωχεύσαντα. Ταις θείαις καταπλούτισον Πάναγνε αρεταίς με, όπως υμνώ σε σωζόμενος.

**Ωδή θ’ . Ανάρχου Γεννήτορος.**

Αξίως γεραίρει σε, η ση ποίμνη αοίδιμε, λυτρωθείσα θανάτου, λιμού πολέμου τε, και των δεινών περιστάσεων. Όθεν ανακράζει σοι τω αυτής φύλακι, αίνους ευχαριστηρίους, λαμπροφανώς αναπέμπουσα.

Αμέμπτως εβίωσας, πράος, χρηστός και δίκαιος, ορφανών ευεργέτης, λιμήν τοις πλέουσι, τοις δεομένοις επίκουρος, πολεμουμένων αντιλήπτωρ, Σπυρίδων πανθαύμαστε, και θλιβομένων παράκλησις.

Ανάρχως γεννήσαντα, Υιόν ομού συναΐδιον, εκπορευτόν δε το Πνεύμα, ημίν εγνώρισας, τοις εν σκότει διακειμένοις, αγνωσίας Θεομακάριστε. Διο ως πάνσοφον σε Σπυρίδων μακαρίζομεν.

**Θεοτοκίον.**

Χαράς την καρδίαν μου, Παρθενομήτορ πλήρωσον, η χαράν δεξαμένη εν τη νυδύϊ σου, φώτισον Αγνή, της ψυχής μου την πώρωσιν, ζόφω κρατουμένης πολλών παραπτώσεων.

**Εξαποστειλάριον. Γυναίκες ακουτίσθητε.**

Εν άσμασι γεραίροντες, ευθύμως ευφημούμέν σου, θαυμάτων Πάτερ σην μνήμην, Σπυρίδων νυν Ιεράρχα, πνευματικώς γεγηθότες. Το χαίρε ουν βοώμέν σοι, εκ των βαρβάρων τρισμάκαρ.

**Και της εορτής.**

**Εις τους Αίνους. Ήχος πλ. α’ . Χαίροις ασκητικών.**

Χαίροις, ο Τριμυθούντος ποιμήν, ο τη καρδία καθαρός και θερμότατος, χερσί δε αθωοτάτοις, όρος προφθάσας Θεού, και εν τόπω θείω μάκαρ έστησας, σαυτόν ακηλίδωτον αρετών εκθησαύρισμα. Ιεραρχίας ωραϊσμένον σεμνότητι, και των αρρήτον απολαύσαι λαμπρότητα, παμμάκαρ ηξίωσαι, Σπυρίδων σεβάσμιε, συνδιαιτάν Ασωμάτοις. Ταις σαις ευχαίς μεν ουν Άγιε, Χριστόν εκδυσώπει, τοις υμνούσί σε δοθήναι χάριν και έλεος. (Δις)

Στύλος της εκκλησίας φανείς, τους την Τριάδα ασεβώς αθετήσαντα· μισήσας τέλειον μίσον, και καταισχύνας αυτούς, ευσεβείας τρόποις ανεκήρυξας. Και ρίψας τον Άρειον, τοις ιδίοις θεσπίσμασι, καταπατήσας, ως κοπριάν και βόρβορον, και εξέστησας τοις οικείοις σου θαύμασιν· όθεν και εδογμάτισας, Τριάδα μεν σέβεσθαι, και τροπαιούχος εφάνης, τω σω Δεσπότη δε γνήσιος. Αυτόν ουν δυσώπει, ταις ψυχαίς ημών δοθήναι το θείον έλεος.

Χαίροις, ο της Κερκύρας φωστήρ, προστάτης θείος, ιατρός και διδάσκαλος, ο λύκους εκ μέσου πέμψας, των σων προβάτων σοφέ, ως φρουρός ποιμνίου αληθέστατος. Την μάνδραν τηρήσας σου, ανεπίβατον έθνεσι, τοις αλλοκότοις κραταιώς ενστησάμενος, κακοδοξούντας αποσεισάμενος. Όμμα γαρ το ακοίμητον, και λύχνος καιόμενος ταύτης Σπυρίδων υπάρχεις, καταφυγή και αντίληψις. Μη παύση φυλάττειν, εξ εχθρών ημάς παντοίων τους ανυμνούντάς σε.

**Δόξα. Ήχος β’ .**

Θαυμάσατε έθνη ετερόδοξα, υμείς Ισμαηλίτης λαός το παράδοξον, ου πυρός ισχύς, ου σιδήρου σκληρότης ημάς κατέπτηξεν, αλλά του ημετέρου Ιεράρχου η δύναμις.

Θάμβος ουν εχέτω υμών τας καρδίας, Ημείς δε χαράς ενεπλήσθημεν και ευφροσύνης, ευχαριστήρια αναμέλποντες τω ημετέρω Ποιμένι, τω λυτρώσαντι ημάς, και ποιήσαντι έλεος.

**Και νυν. Της εορτής.**

Δοξολογία μεγάλη και Απόλυσις.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Εις την Λειτουργίαν**

Τυπικά· εκ του κανόνος της εορτής ωδή γ’ , και του Αγίου ωδή στ’ .

**Απόστολον και Ευαγγέλιον εις Ιεράρχην.**

**Μεγαλυνάριον του Αγίου.**

Των θαυμάτων πέλαγος γεγονώς, πάσης τρικυμίας, εν θαλάσση τε και εν γη· μέγιστε Σπυρίδων, διάσωζε ευχαίς σου, τους επικαλουμένους μέγα σον όνομα.

Η/Υ ΠΗΓΗ:

Voutsinasilias.blogspot.gr

<http://voutsinasilias.blogspot.gr/2009/07/11_23.html>