# **Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ**

# **ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.**

## καθ᾿ ἣν ἐ­πι­τε­λοῦ­μεν ἀ­νά­μνη­σιν τῶν ἁ­γί­ων καί σω­τη­ρί­ων πα­θῶν τοῦ Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ.

### \* \* \* \* \*

# **Ο ΟΡΘΡΟΣ**

## (Τε­λεῖ­ται τῇ Μ. Πέμ­πτῃ ἑ­σπέ­ρας).

**\* \* \***

Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἱερεύς: Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.

Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρῶν, ὁ Θησαυρός τῶν Ἀγαθῶν καὶ Ζωῆς Χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἀναγνώστης: Ἀμήν.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (γ')

Δόξα... Καὶ νῦν ...

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.

Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν,

Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν.

Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα... Καὶ νῦν ...

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία...

Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Κύριε, ἐλέησον (12)

Δόξα... Καὶ νῦν ...

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

ΨΑΛΜΟΣ 19ος

Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ᾿Ιακώβ.

Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου.

Μνησθείη πάσης θυσίας σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω.

Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι.

Ἀγαλλιασόμεθα ἐν τῷ σωτηρίῳ σου καὶ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα.

Πληρώσαι Κύριος πάντα τὰ αἰτήματά σου.

Νῦν ἔγνων ὅτι ἔσωσε Κύριος τὸν χριστὸν αὐτοῦ· ἐπακούσεται αὐτοῦ ἐξ οὐρανοῦ ἁγίου αὐτοῦ·

Ἐν δυναστείαις ἡ σωτηρία τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ.

Οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα.

Αὐτοὶ συνεποδίσθησαν καὶ ἔπεσαν, ἡμεῖς δὲ ἀνέστημεν καὶ ἀνωρθώθημεν.

Κύριε, σῶσον τὸν βασιλέα, καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν, ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλεσώμεθά σε.

ΨΑΛΜΟΣ 20ος

Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ βασιλεὺς καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου ἀγαλλιάσεται σφόδρα.

Τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ καὶ τὴν θέλησιν τῶν χειλέων αὐτοῦ οὐκ ἐστέρησας αὐτόν.

Ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χρηστότητος, ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου.

Ζωὴν ᾐτήσατό σε, καὶ ἔδωκας αὐτῷ, μακρότητα ἡμερῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.

Μεγάλη ἡ δόξα αὐτοῦ ἐν τῷ σωτηρίῳ σου, δόξαν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐπιθήσεις ἐπ᾿ αὐτόν·

Ὅτι δώσεις αὐτῷ εὐλογίαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος, εὐφρανεῖς αὐτὸν ἐν χαρᾷ μετὰ τοῦ προσώπου σου.

Ὅτι ὁ βασιλεὺς ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον καὶ ἐν τῷ ἐλέει τοῦ ῾Υψίστου οὐ μὴ σαλευθῇ.

Εὑρεθείη ἡ χείρ σου πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς σου, ἡ δεξιά σου εὕροι πάντας τοὺς μισοῦντάς σε.

Θήσεις αὐτοὺς εἰς κλίβανον πυρὸς εἰς καιρὸν τοῦ προσώπου σου·

Κύριος ἐν ὀργῇ αὐτοῦ συνταράξει αὐτούς, καὶ καταφά-γεται αὐτοὺς πῦρ.

Τὸν καρπὸν αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἀπολεῖς καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων,

Ὅτι ἔκλιναν εἰς σὲ κακά, διελογίσαντο βουλάς, αἷς οὐ μὴ δύνωνται στῆναι.

Ὅτι θήσεις αὐτοὺς νῶτον· ἐν τοῖς περιλοίποις σου ἑτοιμάσεις τὸ πρόσωπον αὐτῶν.

Ὑψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου· ᾄσομεν καὶ ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας σου.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς(γ')

Δόξα... Καὶ νῦν ...

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.

Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν,

Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν.

Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν,

Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα... Καὶ νῦν ...

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία...

Τροπάρια.

Ἀμήν. Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Δόξα...

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός, εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων, τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον.

Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε, μὴ παρίδῃς, ἀγαθή, τὰς ἱκεσίας ἡμῶν, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ὀρθοδόξων πολιτείαν, σῷζε οὓς ἐκέλευσας βασιλεύειν, καὶ χορήγει αὐτοῖς οὐρανόθεν τὴν νίκην· διότι ἔτεκες τὸν Θεόν, μόνη εὐλογημένη.

Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἐλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Χορός: Κύριε, ἐλέησον (γ΄).

[καὶ μετὰ ἀπὸ κάθε αἴτηση]

Ἱερεύς: Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ἱερεύς: Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν .................., καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

Ἱερεύς: Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἐν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγησον, πάτερ.

Ἱερεύς: Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀναγνώστης: Ἀμήν.

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. (ἐκ γ').

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου (ἐκ β').

Ψαλμὸς 3

Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ᾿ ἐμέ·

Πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου· οὐκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ.

Σὺ δέ, Κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα μου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου.

Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, καὶ ἐπήκουσέ μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ.

Ἐγὼ δὲ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην, ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου.

Οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοι.

Ἀνάστα, Κύριε, σῶσόν με, ὁ Θεός μου, ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως, ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας.

Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία, καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία σου.

Καὶ πάλιν

Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου.

Ψαλμὸς 37

Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με.

Ὄτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι, καὶ ἐπεστήριξας ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου·

Οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου, οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου.

Ὄτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῇραν τὴν κεφαλήν μου, ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ᾿ ἐμέ.

Προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης μου·

Ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως τέλους, ὅλην τὴν ἡμέραν σκυθρωπάζων ἐπορευόμην.

Ὄτι αἱ ψόαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμάτων, καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου·

Ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα, ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου.

Κύριε, ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυμία μου, καὶ ὁ στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἀπεκρύβη.

Ἡ καρδία μου ἐταράχθη, ἐγκατέλιπέ με ἡ ἰσχύς μου, καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστι μετ᾿ ἐμοῦ.

Οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν, καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν·

Καὶ ἐξεβιάζοντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου, καὶ οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας, καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν.

Ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ·

Καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς.

Ὄτι ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα· σὺ εἰκακούσῃ, Κύριε ὁ Θεός μου.

Ὄτι εἶπα· μήποτε ἐπιχαρῶσί μοι οἱ ἐχθροί μου· καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ᾿ ἐμὲ ἐμεγαλοῤῥημόνησαν.

Ὄτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος, καὶ ἡ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός.

Ὄτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου.

Οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσι καὶ κεκραταίωνται ὑπὲρ ἐμέ, καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίκως·

Οἱ ἀνταποδιδόντες μοι κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἐνδιέβαλλόν με, ἐπεὶ κατεδίωκον ἀγαθωσύνην.

Μὴ ἐγκαταλίπῃς με, Κύριε· ὁ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ·

Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου, Κύριε τῆς σωτηρίας μου.

Καὶ πάλιν

Μὴ ἐγκαταλίπῃς με Κύριε ὁ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ

Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου Κύριε τῆς σωτηρίας μου.

Ψαλμὸς 62

Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω· ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ.

Οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ ὤφθην σοι τοῦ ἰδεῖν τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν δόξαν σου.

Ὄτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός σου ὑπὲρ ζωάς· τὰ χείλη μου ἐπαινέσουσί σε.

Οὕτως εὐλογήσω σε ἐν τῇ ζωῇ μου καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀρῶ τὰς χεῖράς μου.

Ὡς ἐκ στέατος καὶ πιότητος ἐμπλησθείη ἡ ψυχή μου, καὶ χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τὸ στόμα μου.

Εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς μου, ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σέ·

Ὄτι ἐγενήθης βοηθός μου, καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι.

Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου.

Αὐτοὶ δὲ εἰς μάτην ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου, εἰσελεύσονται εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς·

Παραδοθήσονται εἰς χεῖρας ρομφαίας, μερίδες ἀλωπέκων ἔσονται.

Ὀ δὲ βασιλεὺς εὐφρανθήσεται ἐπὶ τῷ Θεῷ, ἐπαινεθήσεται πᾶς ὁ ὀμνύων ἐν αὐτῷ, ὅτι ἐνεφράγη στόμα λαλούντων ἄδικα.

Καὶ πάλιν

Ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σὲ, ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι

Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου

Δόξα... Καὶ νῦν...

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Δόξα σοι ὁ Θεὸς (ἐκ γ')

Κύριε, ἐλέησον. (ἐκ γ')

Δόξα... Καὶ νῦν...

Ψαλμὸς 87

Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου·

Εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου, κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου.

Ὄτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή μου, καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδῃ ἤγγισε·

Προσελογίσθην μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον, ἐγενήθην ὡσεὶ ἄνθρωπος ἀβοήθητος ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος,

Ὡσεὶ τραυματίαι καθεύδοντες ἐν τάφῳ, ὧν οὐκ ἐμνήσθης ἔτι καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς χειρός σου ἀπώσθησαν.

Ἔθεντό με ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ, ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου.

Ἐπ᾿ ἐμὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός σου, καὶ πάντας τοὺς μετεωρισμούς σου ἐπήγαγες ἐπ᾿ ἐμέ.

Ἐμάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἔθεντό με βδέλυγμα ἑαυτοῖς, παρεδόθην καὶ οὐκ ἐξεπορευόμην.

Οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένησαν ἀπὸ πτωχείας· ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε, ὅλην τὴν ἡμέραν, διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου·

Μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια; ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσι, καὶ ἐξομολογήσονταί σοι;

Μὴ διηγήσεταί τις ἐν τῷ τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ;

Μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυμάσιά σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ;

Κἀγὼ πρὸς σέ, Κύριε, ἐκέκραξα, καὶ τὸ πρωΐ ἡ προσευχή μου προφθάσει σε.

Ἱνα τί, Κύριε, ἀπωθῇ τὴν ψυχήν μου, ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ;

Πτωχός εἰμι ἐγὼ καὶ ἐν κόποις ἐκ νεότητός μου, ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ ἐξηπορήθην.

Ἐπ᾿ ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου, οἱ φοβερισμοί σου ἐξετάραξάν με,

Ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ ὕδωρ ὅλην τὴν ἡμέραν, περιέσχον με ἅμα.

Ἐμάκρυνας ἀπ᾿ ἐμοῦ φίλον καὶ πλησίον καὶ τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ ταλαιπωρίας.

Καὶ πάλιν

Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου

Ἐἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου.

Ψαλμὸς 102

Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον καί, πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ·

Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ·

Τὸν εὐιλατεύοντα πάσας τὰς ἀνομίας σου, τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου·

Τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου, τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς·

Τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου, ἀνακαινισθή-σεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου.

Ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος καὶ κρῖμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις.

Ἐγνώρισε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωυσῇ, τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ τὰ θελήματα αὐτοῦ.

Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος·

Οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται, οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ·

Οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν,

Ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν·

Καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν, ἐμάκρυνεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν.

Καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱούς, ᾠκτείρησε Κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτόν,

Ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν, ἐμνήσθη ὅτι χοῦς ἐσμεν.

Ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει·

Ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ.

Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν

Τοῖς φυλάσσουσι τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς.

Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει.

Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύϊ ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ.

Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ, λειτουργοὶ αὐτοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ·

Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ· εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.

Καὶ πάλιν

Ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον.

Ψαλμὸς 142

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου·

Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν.

Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου, ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος·

Καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου.

Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων.

Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι.

Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου· μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον.

Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα·

Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου·

Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον.

Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου· τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ.

Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου·

Καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.

Καὶ πάλιν

Εἰσάκουσόν μου Κύριε ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου. (ἐκ β')

Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ.

Δόξα... Καὶ νῦν...

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός (ἐκ γ').

Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι.

Πληρωθέντος τοῦ Προοιμιακοῦ ψαλμοῦ, λέγεται ἡ Μεγάλη Συναπτὴ

ἢ Εἰρηνικά, τῶν χορῶν ψαλλόντων

τὸ Κύριε Ἐλέησον

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον.

 [καὶ μετὰ ἀπό κάθε αἴτηση]

Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, καί τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας, καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τοῦ πατρός καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντός τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους, πάσης Ἀρχῆς καὶ Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ κατὰ ξηρὰν θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τῆς πόλεως (Μονῆς κώμης) ταύτης, πάσης πόλεως καὶ χώρας καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ: Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΑΡΙΑ.

Καὶ ψάλ­λο­μεν τὸ Ἀλ­λη­λού­ϊ­α εἰς ἦ­χον πλ. δ´ τε­τρά­κις ἀ­νὰ τρὶς μεθ᾿ ἕ­κα­στον τῶν ἑ­πο­μέ­νων στί­χων· ἄρ­χε­ται δὲ ὁ α´ χο­ρός.

Στίχ. α´. Ἐκ νυ­κτὸς ὀρ­θρί­ζει τὸ πνεῦ­μά μου πρὸς σέ, ὁ Θε­ός, δι­ό­τι φῶς τὰ προ­στάγ­μα­τά σου ἐ­πὶ τῆς γῆς.

Στίχ. β´. Δι­και­ο­σύ­νην μά­θε­τε, οἱ ἐ­νοι­κοῦν­τες ἐ­πὶ τῆς γῆς.

Στίχ. γ´. Ζῆ­λος λή­ψε­ται λα­ὸν ἀ­παί­δευ­τον, καὶ νῦν πῦρ τοὺς ὑ­πε­ναν­τί­ους ἔ­δε­ται.

Στίχ. δ´. Πρό­σθες αὐ­τοῖς κα­κά, Κύ­ρι­ε, πρό­σθες αὐ­τοῖς κα­κά, τοῖς ἐν­δό­ξοις τῆς γῆς.

Καὶ τὸ πα­ρὸν τρο­πά­ρι­ον. Ἦ­χος πλ. δ´.

Ἀπολυτίκιον.

Ἦχος πλ. δ΄.

Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί, ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ Δείπνου ἐφωτίζοντο, τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας ἐσκοτίζετο, καὶ ἀνόμοις κριταῖς, σὲ τὸν δίκαιον Κριτὴν παραδίδωσι. Βλέπε χρημάτων ἐραστά, τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάμενον, φεῦγε ἀκόρεστον ψυχὴν τὴν Διδασκάλῳ τοιαῦτα τολμήσασαν. Ὁ περὶ πάντας ἀγαθός, Κύριε δόξα σοι.

Δόξα... τὸ ὡς ἄνω.

Καὶ νῦν ... τὸ ὡς ἄνω.

Καὶ εὐ­θὺς ἀ­να­γι­νώ­σκε­ται ὑ­πὸ τοῦ ἱ­ε­ρέ­ως τὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ον τῆς Δι­α­θή­κης.

Ὁ δι­ά­κο­νος· Καὶ ὑ­πὲρ τοῦ κα­τα­ξι­ω­θῆ­ναι ἡ­μᾶς τῆς ἀ­κρο­ά­σε­ως τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου Κύ­ρι­ον τὸν Θε­ὸν ἡ­μῶν ἱ­κε­τεύ­σω­μεν.

Ὁ λα­ός· Κύ­ρι­ε, ἐ­λέ­η­σον. (γ´)

Ὁ δι­ά­κο­νος· Σο­φί­α· ὀρ­θοί· ἀ­κού­σω­μεν τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Εἰ­ρή­νη πᾶ­σι.

Ὁ λα­ός· Καὶ τῷ πνεύ­μα­τί σου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Ἐκ τοῦ κα­τὰ Ἰωάννην ἁγί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου τὸ ἀ­νά­γνω­σμα.

Ὁ δι­ά­κο­νος· Πρό­σχω­μεν.

Ὁ λα­ός· Δό­ξα σοι, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

## Ὁ ἱ­ε­ρεὺς ἀ­να­γι­νώ­σκει τὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ον.

## ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Α´

## (Ἰω. ιγ´ 31 - ιη´ 1).

Εἶ­πεν ὁ Κύ­ρι­ος τοῖς ἑ­αυ­τοῦ μα­θη­ταῖς· Νῦν ἐ­δο­ξά­σθη ὁ Υἱ­ὸς τοῦ ἀν­θρώ­που, καὶ ὁ Θε­ὸς ἐ­δο­ξά­σθη ἐν αὐ­τῷ. Εἰ ὁ Θε­ὸς ἐ­δο­ξά­σθη ἐν αὐ­τῷ, καὶ ὁ Θε­ὸς δο­ξά­σει αὐ­τὸν ἐν ἑ­αυ­τῷ, καὶ εὐ­θὺς δο­ξά­σει αὐ­τόν. Τε­κνί­α, ἔ­τι μι­κρὸν μεθ᾿ ὑ­μῶν εἰ­μι. Ζη­τή­σε­τέ με, καὶ κα­θὼς εἶ­πον τοῖς Ἰ­ου­δαί­οις ὅ­τι ὅ­που ὑ­πά­γω ἐ­γώ, ὑ­μεῖς οὐ δύ­να­σθε ἐλ­θεῖν, καὶ ὑ­μῖν λέ­γω ἄρ­τι. Ἐν­το­λὴν και­νὴν δί­δω­μι ὑ­μῖν ἵ­να ἀ­γα­πᾶ­τε ἀλ­λή­λους, κα­θὼς ἠ­γά­πη­σα ὑ­μᾶς ἵ­να καὶ ὑ­μεῖς ἀ­γα­πᾶ­τε ἀλ­λή­λους. Ἐν τού­τῳ γνώ­σον­ται πάν­τες ὅ­τι ἐ­μοὶ μα­θη­ταί ἐ­στε, ἐ­ὰν ἀ­γά­πην ἔ­χη­τε ἐν ἀλ­λή­λοις.

Λέ­γει αὐ­τῷ Σί­μων Πέ­τρος· Κύ­ρι­ε, ποῦ ὑ­πά­γεις; Ἀ­πε­κρί­θη αὐ­τῷ ὁ Ἰ­η­σοῦς· Ὅ­που ἐ­γὼ ὑ­πά­γω, οὐ δύ­να­σαί μοι νῦν ἀ­κο­λου­θῆ­σαι, ὕ­στε­ρον δὲ ἀ­κο­λου­θή­σεις μοι. Λέ­γει αὐ­τῷ ὁ Πέ­τρος· Κύ­ρι­ε, δι­α­τί οὐ δύ­να­μαί σοι ἀ­κο­λου­θῆ­σαι ἄρ­τι; Τὴν ψυ­χήν μου ὑ­πὲρ σοῦ θή­σω. Ἀ­πε­κρί­θη αὐ­τῷ ὁ Ἰ­η­σοῦς· Τὴν ψυ­χήν σου ὑ­πὲρ ἐ­μοῦ θή­σεις! Ἀ­μὴν ἀ­μὴν λέ­γω σοι, οὐ μὴ ἀ­λέ­κτωρ φω­νή­σει ἕ­ως οὗ ἀ­παρ­νή­σῃ με τρίς.

Μὴ τα­ρασ­σέ­σθω ὑ­μῶν ἡ καρ­δί­α· πι­στεύ­ε­τε εἰς τὸν Θε­όν, καὶ εἰς ἐ­μὲ πι­στεύ­ε­τε. Ἐν τῇ οἰ­κί­ᾳ τοῦ πα­τρός μου πολ­λαὶ μο­ναί εἰ­σιν· εἰ δὲ μή, εἶ­πον ἂν ὑ­μῖν. Πο­ρεύ­ο­μαι ἑ­τοι­μά­σαι τό­πον ὑ­μῖν· καὶ ἐ­ὰν πο­ρευ­θῶ καὶ ἑ­τοι­μά­σω ὑ­μῖν τό­πον, πά­λιν ἔρ­χο­μαι καὶ πα­ρα­λή­ψο­μαι ὑ­μᾶς πρὸς ἐ­μαυ­τόν, ἵ­να ὅ­που εἰ­μὶ ἐ­γώ, καὶ ὑ­μεῖς ἦ­τε. Καὶ ὅ­που ἐ­γώ ὑ­πά­γω οἴ­δα­τε, καὶ τὴν ὁ­δὸν οἴ­δα­τε. Λέ­γει αὐ­τῷ Θω­μᾶς· Κύ­ρι­ε, οὐκ οἴ­δα­μεν ποῦ ὑ­πά­γεις· καὶ πῶς δυ­νά­με­θα τὴν ὁ­δὸν εἰ­δέ­ναι; Λέ­γει αὐ­τῷ ὁ Ἰ­η­σοῦς· Ἐ­γώ εἰ­μι ἡ ὁ­δὸς καὶ ἡ ἀ­λή­θει­α καὶ ἡ ζω­ή· οὐ­δεὶς ἔρ­χε­ται πρὸς τὸν πα­τέ­ρα εἰ μὴ δι᾿ ἐ­μοῦ. Εἰ ἐ­γνώ­κει­τέ με, καὶ τὸν πα­τέ­ρα μου ἐ­γνώ­κει­τε ἄν· καὶ ἀπ᾿ ἄρ­τι γι­νώ­σκε­τε αὐ­τὸν καὶ ἑ­ω­ρά­κα­τε αὐ­τόν.

Λέ­γει αὐ­τῷ Φί­λιπ­πος· Κύ­ρι­ε, δεῖ­ξον ἡ­μῖν τὸν πα­τέ­ρα καὶ ἀρ­κεῖ ἡ­μῖν. Λέ­γει αὐ­τῷ ὁ Ἰ­η­σοῦς· Το­σοῦ­τον χρό­νον μεθ᾿ ὑ­μῶν εἰ­μι, καὶ οὐκ ἔ­γνω­κάς με, Φί­λιπ­πε; Ὁ ἑ­ω­ρα­κὼς ἐ­μὲ ἑ­ώ­ρα­κε τὸν πα­τέ­ρα· καὶ πῶς σὺ λέ­γεις, δεῖ­ξον ἡ­μῖν τὸν πα­τέ­ρα; Οὐ πι­στεύ­εις ὅ­τι ἐ­γὼ ἐν τῷ πα­τρὶ καὶ ὁ πα­τὴρ ἐν ἐ­μοί ἐ­στι; Τὰ ῥή­μα­τα ἃ ἐ­γὼ λα­λῶ ὑ­μῖν, ἀπ᾿ ἐ­μαυ­τοῦ οὐ λα­λῶ· ὁ δὲ πα­τὴρ ὁ ἐν ἐ­μοὶ μέ­νων αὐ­τὸς ποι­εῖ τὰ ἔρ­γα. Πι­στεύ­ε­τέ μοι ὅ­τι ἐ­γὼ ἐν τῷ πα­τρὶ καὶ ὁ πα­τὴρ ἐν ἐ­μοί· εἰ δὲ μή, δι­ὰ τὰ ἔρ­γα αὐ­τὰ πι­στεύ­ε­τέ μοι. Ἀ­μὴν ἀ­μὴν λέ­γω ὑ­μῖν, ὁ πι­στεύ­ων εἰς ἐ­μέ, τὰ ἔρ­γα ἃ ἐ­γὼ ποι­ῶ κἀ­κεῖ­νος ποι­ή­σει, καὶ μεί­ζο­να τού­των ποι­ή­σει, ὅ­τι ἐ­γὼ πρὸς τὸν πα­τέ­ρα μου πο­ρεύ­ο­μαι, καὶ ὅ,τι ἂν αἰ­τή­ση­τε ἐν τῷ ὀ­νό­μα­τί μου, τοῦ­το ποι­ή­σω, ἵ­να δο­ξα­σθῇ ὁ πα­τὴρ ἐν τῷ υἱ­ῷ. Ἐ­άν τι αἰ­τή­ση­τε ἐν τῷ ὀ­νό­μα­τί μου, ἐ­γὼ ποι­ή­σω.

Ἐ­ὰν ἀ­γα­πᾶ­τέ με, τὰς ἐν­το­λὰς τὰς ἐ­μὰς τη­ρή­σα­τε, καὶ ἐ­γὼ ἐ­ρω­τή­σω τὸν πα­τέ­ρα καὶ ἄλ­λον πα­ρά­κλη­τον δώ­σει ὑ­μῖν, ἵ­να μέ­νῃ μεθ᾿ ὑ­μῶν εἰς τὸν αἰ­ῶ­να, τὸ Πνεῦ­μα τῆς ἀ­λη­θεί­ας, ὃ ὁ κό­σμος οὐ δύ­να­ται λα­βεῖν, ὅ­τι οὐ θε­ω­ρεῖ αὐ­τὸ οὐ­δὲ γι­νώ­σκει αὐ­τό· ὑ­μεῖς δὲ γι­νώ­σκε­τε αὐ­τό, ὅ­τι παρ᾿ ὑ­μῖν μέ­νει καὶ ἐν ὑ­μῖν ἔ­σται. Οὐκ ἀ­φή­σω ὑ­μᾶς ὀρ­φα­νούς· ἔρ­χο­μαι πρὸς ὑ­μᾶς. Ἔ­τι μι­κρὸν καὶ ὁ κό­σμος με οὐ­κέ­τι θε­ω­ρεῖ, ὑ­μεῖς δὲ θε­ω­ρεῖ­τέ με, ὅ­τι ἐ­γὼ ζῶ καὶ ὑ­μεῖς ζή­σε­σθε. Ἐν ἐ­κεί­νῃ τῇ ἡ­μέ­ρᾳ γνώ­σε­σθε ὑ­μεῖς ὅ­τι ἐ­γὼ ἐν τῷ πα­τρί μου καὶ ὑ­μεῖς ἐν ἐ­μοὶ κἀ­γὼ ἐν ὑ­μῖν. Ὁ ἔ­χων τὰς ἐν­το­λάς μου καὶ τη­ρῶν αὐ­τάς, ἐ­κεῖ­νός ἐ­στιν ὁ ἀ­γα­πῶν με· ὁ δὲ ἀ­γα­πῶν με ἀ­γα­πη­θή­σε­ται ὑ­πὸ τοῦ πα­τρός μου, καὶ ἐ­γὼ ἀ­γα­πή­σω αὐ­τὸν καὶ ἐμ­φα­νί­σω αὐ­τῷ ἐ­μαυ­τόν.

Λέ­γει αὐ­τῷ Ἰ­ού­δας, οὐχ ὁ Ἰ­σκα­ρι­ώ­της· Κύ­ρι­ε, καὶ τί γέ­γο­νεν ὅ­τι ἡ­μῖν μέλ­λεις ἐμ­φα­νί­ζειν σε­αυ­τὸν καὶ οὐ­χὶ τῷ κό­σμῳ; Ἀ­πε­κρί­θη Ἰ­η­σοῦς καὶ εἶ­πεν αὐ­τῷ· ἐ­άν τις ἀ­γα­πᾷ με, τὸν λό­γον μου τη­ρή­σει, καὶ ὁ πα­τήρ μου ἀ­γα­πή­σει αὐ­τόν, καὶ πρὸς αὐ­τὸν ἐ­λευ­σό­με­θα καὶ μο­νὴν παρ᾿ αὐ­τῷ ποι­ή­σο­μεν. Ὁ μὴ ἀ­γα­πῶν με τοὺς λό­γους μου οὐ τη­ρεῖ· καὶ ὁ λό­γος ὃν ἀ­κού­ε­τε οὐκ ἔ­στιν ἐ­μός, ἀλ­λὰ τοῦ πέμ­ψαν­τός με πα­τρός.

Ταῦ­τα λε­λά­λη­κα ὑ­μῖν παρ᾿ ὑ­μῖν μέ­νων· ὁ δὲ πα­ρά­κλη­τος, τὸ Πνεῦ­μα τὸ Ἅ­γι­ον ὃ πέμ­ψει ὁ πα­τὴρ ἐν τῷ ὀ­νό­μα­τί μου, ἐ­κεῖ­νος ὑ­μᾶς δι­δά­ξει πάν­τα καὶ ὑ­πο­μνή­σει ὑ­μᾶς πάν­τα ἃ εἶ­πον ὑ­μῖν. Εἰ­ρή­νην ἀ­φί­η­μι ὑ­μῖν, εἰ­ρή­νην τὴν ἐ­μὴν δί­δω­μι ὑ­μῖν· οὐ κα­θὼς ὁ κό­σμος δί­δω­σιν, ἐ­γὼ δί­δω­μι ὑ­μῖν. Μὴ τα­ρασ­σέ­σθω ὑ­μῶν ἡ καρ­δί­α μη­δὲ δει­λι­ά­τω. Ἠ­κού­σα­τε ὅ­τι ἐ­γὼ εἶ­πον ὑ­μῖν, ὑ­πά­γω καὶ ἔρ­χο­μαι πρὸς ὑ­μᾶς. Εἰ ἠ­γα­πᾶ­τέ με, ἐ­χά­ρη­τε ἂν ὅ­τι εἶ­πον, πο­ρεύ­ο­μαι πρὸς τὸν πα­τέ­ρα· ὅ­τι ὁ πα­τήρ μου μεί­ζων μού ἐ­στι· καὶ νῦν εἴ­ρη­κα ὑ­μῖν πρὶν γε­νέ­σθαι, ἵ­να ὅ­ταν γέ­νη­ται πι­στεύ­ση­τε. Οὐ­κέ­τι πολ­λὰ λα­λή­σω μεθ᾿ ὑ­μῶν· ἔρ­χε­ται γὰρ ὁ τοῦ κό­σμου ἄρ­χων, καὶ ἐν ἐ­μοὶ οὐκ ἔ­χει οὐ­δέν· ἀλλ᾿ ἵ­να γνῷ ὁ κό­σμος ὅ­τι ἀ­γα­πῶ τὸν πα­τέ­ρα, καὶ κα­θὼς ἐ­νε­τεί­λα­τό μοι ὁ πα­τήρ, οὕ­τω ποι­ῶ. Ἐ­γεί­ρε­σθε ἄ­γω­μεν ἐν­τεῦ­θεν.

Ἐ­γώ εἰ­μι ἡ ἄμ­πε­λος ἡ ἀ­λη­θι­νή, καὶ ὁ πα­τήρ μου ὁ γε­ωρ­γός ἐ­στι. Πᾶν κλῆ­μα ἐν ἐ­μοὶ μὴ φέ­ρον καρ­πόν, αἴ­ρει αὐ­τό, καὶ πᾶν τὸ καρ­πὸν φέ­ρον, κα­θαί­ρει αὐ­τό, ἵ­να πλεί­ο­να καρ­πὸν φέ­ρῃ. Ἤ­δη ὑ­μεῖς κα­θα­ροί ἐ­στε δι­ὰ τὸν λό­γον ὃν λε­λά­λη­κα ὑ­μῖν. Μεί­να­τε ἐν ἐ­μοί, κἀ­γὼ ἐν ὑ­μῖν. Κα­θὼς τὸ κλῆ­μα οὐ δύ­να­ται καρ­πὸν φέ­ρειν ἀφ᾿ ἑ­αυ­τοῦ, ἐ­ὰν μὴ μεί­νῃ ἐν τῇ ἀμ­πέ­λῳ, οὕ­τως οὐ­δὲ ὑ­μεῖς, ἐ­ὰν μὴ ἐν ἐ­μοὶ μεί­νη­τε. Ἐ­γώ εἰ­μι ἡ ἄμ­πε­λος, ὑ­μεῖς τὰ κλή­μα­τα. Ὁ μέ­νων ἐν ἐ­μοὶ κἀ­γὼ ἐν αὐ­τῷ, οὗ­τος φέ­ρει καρ­πὸν πο­λύν, ὅ­τι χω­ρὶς ἐ­μοῦ οὐ δύ­να­σθε ποι­εῖν οὐ­δέν. Ἐ­ὰν μή τις μεί­νῃ ἐν ἐ­μοί, ἐ­βλή­θη ἔ­ξω ὡς τὸ κλῆ­μα καὶ ἐ­ξη­ράν­θη, καὶ συ­νά­γου­σιν αὐ­τὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλ­λου­σι, καὶ καί­ε­ται. Ἐ­ὰν μεί­νη­τε ἐν ἐ­μοὶ καὶ τὰ ῥή­μα­τά μου ἐν ὑ­μῖν μεί­νῃ, ὃ ἐ­ὰν θέ­λη­τε αἰ­τή­σα­σθε, καὶ γε­νή­σε­ται ὑ­μῖν. Ἐν τού­τῳ ἐ­δο­ξά­σθη ὁ πα­τήρ μου, ἵ­να καρ­πὸν πο­λὺν φέ­ρη­τε, καὶ γε­νή­σε­σθε ἐ­μοὶ μα­θη­ταί. Κα­θὼς ἠ­γά­πη­σέ με ὁ πα­τήρ, κἀ­γὼ ἠ­γά­πη­σα ὑ­μᾶς· μεί­να­τε ἐν τῇ ἀ­γά­πῃ τῇ ἐ­μῇ. Ἐ­ὰν τὰς ἐν­το­λάς μου τη­ρή­ση­τε, με­νεῖ­τε ἐν τῇ ἀ­γά­πῃ μου, κα­θὼς ἐ­γὼ τὰς ἐν­το­λὰς τοῦ πα­τρός μου τε­τή­ρη­κα καὶ μέ­νω αὐ­τοῦ ἐν τῇ ἀ­γά­πῃ.

Ταῦ­τα λε­λά­λη­κα ὑ­μῖν ἵ­να ἡ χα­ρὰ ἡ ἐ­μὴ ἐν ὑ­μῖν μεί­νῃ καὶ ἡ χα­ρὰ ὑ­μῶν πλη­ρω­θῇ. Αὕ­τη ἐ­στὶν ἡ ἐν­το­λὴ ἡ ἐ­μή, ἵ­να ἀ­γα­πᾶ­τε ἀλ­λή­λους κα­θὼς ἠ­γά­πη­σα ὑ­μᾶς. Μεί­ζο­να ταύ­της ἀ­γά­πην οὐ­δεὶς ἔ­χει, ἵ­να τις τὴν ψυ­χὴν αὐ­τοῦ θῇ ὑ­πὲρ τῶν φί­λων αὐ­τοῦ. Ὑ­μεῖς φί­λοι μού ἐ­στε, ἐ­ὰν ποι­ῆ­τε ὅ­σα ἐ­γὼ ἐν­τέλ­λο­μαι ὑ­μῖν. Οὐ­κέ­τι ὑ­μᾶς λέ­γω δού­λους, ὅ­τι ὁ δοῦ­λος οὐκ οἶ­δε τί ποι­εῖ αὐ­τοῦ ὁ κύ­ρι­ος· ὑ­μᾶς δὲ εἴ­ρη­κα φί­λους, ὅ­τι πάν­τα ἃ ἤ­κου­σα πα­ρὰ τοῦ πα­τρός μου ἐ­γνώ­ρι­σα ὑ­μῖν. Οὐχ ὑ­μεῖς με ἐ­ξε­λέ­ξα­σθε, ἀλλ᾿ ἐ­γὼ ἐ­ξε­λε­ξά­μην ὑ­μᾶς, καὶ ἔ­θη­κα ὑ­μᾶς ἵ­να ὑ­μεῖς ὑ­πά­γη­τε καὶ καρ­πὸν φέ­ρη­τε, καὶ ὁ καρ­πὸς ὑ­μῶν μέ­νῃ, ἵ­να ὅ,τι ἂν αἰ­τή­ση­τε τὸν πα­τέ­ρα ἐν τῷ ὀ­νό­μα­τί μου, δῷ ὑ­μῖν. Ταῦ­τα ἐν­τέλ­λο­μαι ὑ­μῖν, ἵ­να ἀ­γα­πᾶ­τε ἀλ­λή­λους.

Εἰ ὁ κό­σμος ὑ­μᾶς μι­σεῖ, γι­νώ­σκε­τε ὅ­τι ἐ­μὲ πρῶ­τον ὑ­μῶν με­μί­ση­κεν. Εἰ ἐκ τοῦ κό­σμου ἦ­τε, ὁ κό­σμος ἂν τὸ ἴ­δι­ον ἐ­φί­λει· ὅ­τι δὲ ἐκ τοῦ κό­σμου οὐκ ἐ­στέ, ἀλλ᾿ ἐ­γὼ ἐ­ξε­λε­ξά­μην ὑ­μᾶς ἐκ τοῦ κό­σμου, δι­ὰ τοῦ­το μι­σεῖ ὑ­μᾶς ὁ κό­σμος. Μνη­μο­νεύ­ε­τε τοῦ λό­γου οὗ ἐ­γὼ εἶ­πον ὑ­μῖν· οὐκ ἔ­στι δοῦ­λος μεί­ζων τοῦ κυ­ρί­ου αὐ­τοῦ. Εἰ ἐ­μὲ ἐ­δί­ω­ξαν, καὶ ὑ­μᾶς δι­ώ­ξου­σιν· εἰ τὸν λό­γον μου ἐ­τή­ρη­σαν, καὶ τὸν ὑ­μέ­τε­ρον τη­ρή­σου­σιν. Ἀλ­λὰ ταῦ­τα πάν­τα ποι­ή­σου­σιν ὑ­μῖν δι­ὰ τὸ ὄ­νο­μά μου, ὅ­τι οὐκ οἴ­δα­σι τὸν πέμ­ψαν­τά με. Εἰ μὴ ἦλ­θον καὶ ἐ­λά­λη­σα αὐ­τοῖς, ἁ­μαρ­τί­αν οὐκ εἶ­χον· νῦν δὲ πρό­φα­σιν οὐκ ἔ­χου­σι πε­ρὶ τῆς ἁ­μαρ­τί­ας αὐ­τῶν. Ὁ ἐ­μὲ μι­σῶν καὶ τὸν πα­τέ­ρα μου μι­σεῖ. Εἰ τὰ ἔρ­γα μὴ ἐ­ποί­η­σα ἐν αὐ­τοῖς ἃ οὐ­δεὶς ἄλ­λος πε­ποί­η­κεν, ἁ­μαρ­τί­αν οὐκ εἶ­χον· νῦν δὲ καὶ ἑ­ω­ρά­κα­σι καὶ με­μι­σή­κα­σι καὶ ἐ­μὲ καὶ τὸν πα­τέ­ρα μου. Ἀλλ᾿ ἵ­να πλη­ρω­θῇ ὁ λό­γος ὁ γε­γραμ­μέ­νος ἐν τῷ νό­μῳ αὐ­τῶν, ὅ­τι «ἐ­μί­ση­σάν με δω­ρε­άν». Ὅ­ταν δὲ ἔλ­θῃ ὁ πα­ρά­κλη­τος ὃν ἐ­γὼ πέμ­ψω ὑ­μῖν πα­ρὰ τοῦ πα­τρός, τὸ Πνεῦ­μα τῆς ἀ­λη­θεί­ας ὃ πα­ρὰ τοῦ πα­τρὸς ἐκ­πο­ρεύ­ε­ται, ἐ­κεῖ­νος μαρ­τυ­ρή­σει πε­ρὶ ἐ­μοῦ· καὶ ὑ­μεῖς δὲ μαρ­τυ­ρεῖ­τε, ὅ­τι ἀπ᾿ ἀρ­χῆς μετ᾿ ἐ­μοῦ ἐ­στε.

Ταῦ­τα λε­λά­λη­κα ὑ­μῖν ἵ­να μὴ σκαν­δα­λι­σθῆ­τε. Ἀ­πο­συ­να­γώ­γους ποι­ή­σου­σιν ὑ­μᾶς· ἀλλ᾿ ἔρ­χε­ται ὥ­ρα ἵ­να πᾶς ὁ ἀ­πο­κτεί­νας ὑ­μᾶς δό­ξῃ λα­τρεί­αν προ­σφέ­ρειν τῷ Θε­ῷ. Καὶ ταῦ­τα ποι­ή­σου­σιν, ὅ­τι οὐκ ἔ­γνω­σαν τὸν πα­τέ­ρα οὐ­δὲ ἐ­μέ. Ἀλ­λὰ ταῦ­τα λε­λά­λη­κα ὑ­μῖν ἵ­να ὅ­ταν ἔλ­θῃ ἡ ὥ­ρα, μνη­μο­νεύ­η­τε αὐ­τῶν ὅ­τι ἐ­γὼ εἶ­πον ὑ­μῖν. Ταῦ­τα δὲ ὑ­μῖν ἐξ ἀρ­χῆς οὐκ εἶ­πον ὅ­τι μεθ᾿ ὑ­μῶν ἤ­μην. Νῦν δὲ ὑ­πά­γω πρὸς τὸν πέμ­ψαν­τά με, καὶ οὐ­δεὶς ἐξ ὑ­μῶν ἐ­ρω­τᾷ με ποῦ ὑ­πά­γεις! Ἀλλ᾿ ὅ­τι ταῦ­τα λε­λά­λη­κα ὑ­μῖν, ἡ λύ­πη πε­πλή­ρω­κεν ὑ­μῶν τὴν καρ­δί­αν. Ἀλλ᾿ ἐ­γὼ τὴν ἀ­λή­θει­αν λέ­γω ὑ­μῖν· συμ­φέ­ρει ὑ­μῖν ἵ­να ἐ­γὼ ἀ­πέλ­θω. Ἐ­ὰν γὰρ ἐ­γὼ μὴ ἀ­πέλ­θω, ὁ πα­ρά­κλη­τος οὐκ ἐ­λεύ­σε­ται πρὸς ὑ­μᾶς· ἐ­ὰν δὲ πο­ρευ­θῶ, πέμ­ψω αὐ­τὸν πρὸς ὑ­μᾶς· καὶ ἐλ­θὼν ἐ­κεῖ­νος ἐ­λέγ­ξει τὸν κό­σμον πε­ρὶ ἁ­μαρ­τί­ας καὶ πε­ρὶ δι­και­ο­σύ­νης καὶ πε­ρὶ κρί­σε­ως. Πε­ρὶ ἁ­μαρ­τί­ας μέν, ὅ­τι οὐ πι­στεύ­ου­σιν εἰς ἐ­μέ· πε­ρὶ δι­και­ο­σύ­νης δέ, ὅ­τι πρὸς τὸν πα­τέ­ρα μου ὑ­πά­γω καὶ οὐ­κέ­τι θε­ω­ρεῖ­τέ με· πε­ρὶ δὲ κρί­σε­ως, ὅ­τι ὁ ἄρ­χων τοῦ κό­σμου τού­του κέ­κρι­ται.

Ἔ­τι πολ­λὰ ἔ­χω λέ­γειν ὑ­μῖν, ἀλλ᾿ οὐ δύ­να­σθε βα­στά­ζειν ἄρ­τι. Ὅ­ταν δὲ ἔλ­θῃ ἐ­κεῖ­νος, τὸ Πνεῦ­μα τῆς ἀ­λη­θεί­ας, ὁ­δη­γή­σει ὑ­μᾶς εἰς πᾶ­σαν τὴν ἀ­λή­θει­αν· οὐ γὰρ λα­λή­σει ἀφ᾿ ἑ­αυ­τοῦ, ἀλλ᾿ ὅ­σα ἂν ἀ­κού­σῃ λα­λή­σει, καὶ τὰ ἐρ­χό­με­να ἀ­ναγ­γε­λεῖ ὑ­μῖν. Ἐ­κεῖ­νος ἐ­μὲ δο­ξά­σει, ὅ­τι ἐκ τοῦ ἐ­μοῦ λή­ψε­ται καὶ ἀ­ναγ­γε­λεῖ ὑ­μῖν. Πάν­τα ὅ­σα ἔ­χει ὁ πα­τὴρ ἐ­μά ἐ­στι· δι­ὰ τοῦ­το εἶ­πον ὅ­τι ἐκ τοῦ ἐ­μοῦ λή­ψε­ται καὶ ἀ­ναγ­γε­λεῖ ὑ­μῖν.

Μι­κρὸν καὶ οὐ θε­ω­ρεῖ­τέ με, καὶ πά­λιν μι­κρὸν καὶ ὄ­ψε­σθέ με, ὅ­τι ἐ­γὼ ὑ­πά­γω πρὸς τὸν πα­τέ­ρα. Εἶ­πον οὖν ἐκ τῶν μα­θη­τῶν αὐ­τοῦ πρὸς ἀλ­λή­λους· τί ἐ­στι τοῦ­το ὃ λέ­γει ἡ­μῖν, μι­κρὸν καὶ οὐ θε­ω­ρεῖ­τέ με, καὶ πά­λιν μι­κρὸν καὶ ὄ­ψε­σθέ με, καὶ ὅ­τι ἐ­γὼ ὑ­πά­γω πρὸς τὸν πα­τέ­ρα; Ἔ­λε­γον οὖν· τοῦ­το τί ἐ­στιν ὃ λέ­γει τὸ μι­κρόν; οὐκ οἴ­δα­μεν τί λα­λεῖ. Ἔ­γνω οὖν ὁ Ἰ­η­σοῦς ὅ­τι ἤ­θε­λον αὐ­τὸν ἐ­ρω­τᾶν, καὶ εἶ­πεν αὐ­τοῖς· Πε­ρὶ τού­του ζη­τεῖ­τε μετ᾿ ἀλ­λή­λων ὅ­τι εἶ­πον, μι­κρὸν καὶ οὐ θε­ω­ρεῖ­τέ με, καὶ πά­λιν μι­κρὸν καὶ ὄ­ψε­σθέ με; Ἀ­μὴν ἀ­μὴν λέ­γω ὑ­μῖν ὅ­τι κλαύ­σε­τε καὶ θρη­νή­σε­τε ὑ­μεῖς, ὁ δὲ κό­σμος χα­ρή­σε­ται· ὑ­μεῖς δὲ λυ­πη­θή­σε­σθε, ἀλλ᾿ ἡ λύ­πη ὑ­μῶν εἰς χα­ρὰν γε­νή­σε­ται. Ἡ γυ­νὴ ὅ­ταν τί­κτῃ, λύ­πην ἔ­χει, ὅ­τι ἦλ­θεν ἡ ὥ­ρα αὐ­τῆς· ὅ­ταν δὲ γεν­νή­σῃ τὸ παι­δί­ον, οὐ­κέ­τι μνη­μο­νεύ­ει τῆς θλί­ψε­ως δι­ὰ τὴν χα­ρὰν ὅ­τι ἐ­γεν­νή­θη ἄν­θρω­πος εἰς τὸν κό­σμον. Καὶ ὑ­μεῖς οὖν λύ­πην μὲν νῦν ἔ­χε­τε· πά­λιν δὲ ὄ­ψο­μαι ὑ­μᾶς καὶ χα­ρή­σε­ται ὑ­μῶν ἡ καρ­δί­α, καὶ τὴν χα­ρὰν ὑ­μῶν οὐ­δεὶς αἴ­ρει ἀφ᾿ ὑ­μῶν. Καὶ ἐν ἐ­κεί­νῃ τῇ ἡ­μέ­ρᾳ ἐ­μὲ οὐκ ἐ­ρω­τή­σε­τε οὐ­δέν· ἀ­μὴν ἀ­μὴν λέ­γω ὑ­μῖν ὅ­τι ὅ­σα ἂν αἰ­τή­ση­τε τὸν πα­τέ­ρα ἐν τῷ ὀ­νό­μα­τί μου, δώ­σει ὑ­μῖν. Ἕ­ως ἄρ­τι οὐκ ᾐ­τή­σα­τε οὐ­δὲν ἐν τῷ ὀ­νό­μα­τί μου· αἰ­τεῖ­τε καὶ λή­ψε­σθε, ἵ­να ἡ χα­ρὰ ὑ­μῶν ᾖ πε­πλη­ρω­μέ­νη.

Ταῦ­τα ἐν πα­ροι­μί­αις λε­λά­λη­κα ὑ­μῖν· ἀλλ᾿ ἔρ­χε­ται ὥ­ρα ὅ­τε οὐ­κέ­τι ἐν πα­ροι­μί­αις λα­λή­σω ὑ­μῖν, ἀλ­λὰ παρ­ρη­σί­ᾳ πε­ρὶ τοῦ πα­τρὸς ἀ­ναγ­γε­λῶ ὑ­μῖν. Ἐν ἐ­κεί­νῃ τῇ ἡ­μέ­ρᾳ ἐν τῷ ὀ­νό­μα­τί μου αἰ­τή­σε­σθε· καὶ οὐ λέ­γω ὑ­μῖν ὅ­τι ἐ­γὼ ἐ­ρω­τή­σω τὸν πα­τέ­ρα πε­ρὶ ὑ­μῶν· αὐ­τὸς γὰρ ὁ πα­τὴρ φι­λεῖ ὑ­μᾶς, ὅ­τι ὑ­μεῖς ἐ­μὲ πε­φι­λή­κα­τε, καὶ πε­πι­στεύ­κα­τε ὅ­τι ἐ­γὼ πα­ρὰ τοῦ Θε­οῦ ἐ­ξῆλ­θον. Ἐ­ξῆλ­θον πα­ρὰ τοῦ πα­τρὸς καὶ ἐ­λή­λυ­θα εἰς τὸν κό­σμον· πά­λιν ἀ­φί­η­μι τὸν κό­σμον καὶ πο­ρεύ­ο­μαι πρὸς τὸν πα­τέ­ρα.

Λέ­γου­σιν αὐ­τῷ οἱ μα­θη­ταὶ αὐ­τοῦ· ἴ­δε νῦν παρ­ρη­σί­ᾳ λα­λεῖς, καὶ πα­ροι­μί­αν οὐ­δε­μί­αν λέ­γεις. Νῦν οἴ­δα­μεν ὅ­τι οἶ­δας πάν­τα καὶ οὐ χρεί­αν ἔ­χεις ἵ­να τίς σε ἐ­ρω­τᾷ. Ἐν τού­τῳ πι­στεύ­ο­μεν ὅ­τι ἀ­πὸ Θε­οῦ ἐ­ξῆλ­θες. Ἀ­πε­κρί­θη αὐ­τοῖς ὁ Ἰ­η­σοῦς· Ἄρ­τι πι­στεύ­ε­τε· ἰ­δοὺ ἔρ­χε­ται ὥ­ρα, καὶ νῦν ἐ­λή­λυ­θεν, ἵ­να σκορ­πι­σθῆ­τε ἕ­κα­στος εἰς τὰ ἴ­δι­α καὶ ἐ­μὲ μό­νον ἀ­φῆ­τε· καὶ οὐκ εἰ­μὶ μό­νος, ὅ­τι ὁ πα­τὴρ μετ᾿ ἐ­μοῦ ἐ­στι. Ταῦ­τα λε­λά­λη­κα ὑ­μῖν ἵ­να ἐν ἐ­μοὶ εἰ­ρή­νην ἔ­χη­τε. Ἐν τῷ κό­σμῳ θλῖ­ψιν ἕ­ξε­τε· ἀλ­λὰ θαρ­σεῖ­τε, ἐ­γὼ νε­νί­κη­κα τὸν κό­σμον.

Ταῦ­τα ἐ­λά­λη­σεν ὁ Ἰ­η­σοῦς, καὶ ἐ­πῆ­ρε τοὺς ὀ­φθαλ­μοὺς αὐ­τοῦ εἰς τὸν οὐ­ρα­νὸν καὶ εἶ­πε· Πά­τερ, ἐ­λή­θυ­θεν ἡ ὥ­ρα· Δό­ξα­σόν σου τὸν Υἱ­όν, ἵ­να καὶ ὁ Υἱ­ός σου δο­ξά­σῃ σε, κα­θὼς ἔ­δω­κας αὐ­τῷ ἐ­ξου­σί­αν πά­σης σαρ­κός, ἵ­να πᾶν ὃ δέ­δω­κας αὐ­τῷ δώ­σῃ αὐ­τοῖς ζω­ὴν αἰ­ώ­νι­ον. Αὕ­τη δέ ἐ­στιν ἡ αἰ­ώ­νι­ος ζω­ή, ἵ­να γι­νώ­σκω­σί σε τὸν μό­νον ἀ­λη­θι­νὸν Θε­ὸν καὶ ὃν ἀ­πέ­στει­λας Ἰ­η­σοῦν Χρι­στόν. Ἐ­γώ σε ἐ­δό­ξα­σα ἐ­πὶ τῆς γῆς, τὸ ἔρ­γον ἐ­τε­λεί­ω­σα ὃ δέ­δω­κάς μοι ἵ­να ποι­ή­σω· καὶ νῦν δό­ξα­σόν με σύ, πά­τερ, πα­ρὰ σε­αυ­τῷ τῇ δό­ξῃ ᾗ εἶ­χον πρὸ τοῦ τὸν κό­σμον εἶ­ναι πα­ρὰ σοί. Ἐ­φα­νέ­ρω­σά σου τὸ ὄ­νο­μα τοῖς ἀν­θρώ­ποις οὓς δέ­δω­κάς μοι ἐκ τοῦ κό­σμου· σοὶ ἦ­σαν καὶ ἐ­μοὶ αὐ­τοὺς δέ­δω­κας, καὶ τὸν λό­γον σου τε­τη­ρή­κα­σι. Νῦν ἔ­γνω­καν ὅ­τι πάν­τα ὅ­σα δέ­δω­κάς μοι πα­ρὰ σοῦ ἐ­στιν· ὅ­τι τὰ ῥή­μα­τα ἃ δέ­δω­κάς μοι δέ­δω­κα αὐ­τοῖς, καὶ αὐ­τοὶ ἔ­λα­βον, καὶ ἔ­γνω­σαν ἀ­λη­θῶς ὅ­τι πα­ρὰ σοῦ ἐ­ξῆλ­θον, καὶ ἐ­πί­στευ­σαν ὅ­τι σύ με ἀ­πέ­στει­λας. Ἐ­γὼ πε­ρὶ αὐ­τῶν ἐ­ρω­τῶ· οὐ πε­ρὶ τοῦ κό­σμου ἐ­ρω­τῶ, ἀλ­λὰ πε­ρὶ ὧν δέ­δω­κάς μοι, ὅ­τι σοί εἰ­σι, καὶ τὰ ἐ­μὰ πάν­τα σά ἐ­στι καὶ τὰ σὰ ἐ­μά, καὶ δε­δό­ξα­σμαι ἐν αὐ­τοῖς. Καὶ οὐ­κέ­τι εἰ­μὶ ἐν τῷ κό­σμῳ, καὶ οὗ­τοι ἐν τῷ κό­σμῳ εἰ­σί, καὶ ἐ­γὼ πρὸς σὲ ἔρ­χο­μαι. Πά­τερ ἅ­γι­ε, τή­ρη­σον αὐ­τοὺς ἐν τῷ ὀ­νό­μα­τί σου οὓς δέ­δω­κάς μοι, ἵ­να ὦ­σιν ἓν κα­θὼς ἡ­μεῖς. Ὅ­τε ἤ­μην μετ᾿ αὐ­τῶν ἐν τῷ κό­σμῳ, ἐ­γὼ ἐ­τή­ρουν αὐ­τοὺς ἐν τῷ ὀ­νό­μα­τί σου· οὓς δέ­δω­κάς μοι ἐ­φύ­λα­ξα, καὶ οὐ­δεὶς ἐξ αὐ­τῶν ἀ­πώ­λε­το εἰ μὴ ὁ υἱ­ὸς τῆς ἀ­πω­λεί­ας, ἵ­να ἡ γρα­φὴ πλη­ρω­θῇ. Νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρ­χο­μαι, καὶ ταῦ­τα λα­λῶ ἐν τῷ κό­σμῳ ἵ­να ἔ­χω­σι τὴν χα­ρὰν τὴν ἐ­μὴν πε­πλη­ρω­μέ­νην ἐν αὑ­τοῖς. Ἐ­γὼ δέ­δω­κα αὐ­τοῖς τὸν λό­γον σου, καὶ ὁ κό­σμος ἐ­μί­ση­σεν αὐ­τούς, ὅ­τι οὐκ εἰ­σὶν ἐκ τοῦ κό­σμου, κα­θὼς ἐ­γὼ οὐκ εἰ­μὶ ἐκ τοῦ κό­σμου. Οὐκ ἐ­ρω­τῶ ἵ­να ἄ­ρῃς αὐ­τοὺς ἐκ τοῦ κό­σμου, ἀλλ᾿ ἵ­να τη­ρή­σῃς αὐ­τοὺς ἐκ τοῦ πο­νη­ροῦ. Ἐκ τοῦ κό­σμου οὐκ εἰ­σί, κα­θὼς ἐ­γὼ ἐκ τοῦ κό­σμου οὐκ εἰ­μί. Ἁ­γί­α­σον αὐ­τοὺς ἐν τῇ ἀ­λη­θεί­ᾳ σου· ὁ λό­γος ὁ σὸς ἀ­λή­θει­ά ἐ­στι. Κα­θὼς ἐ­μὲ ἀ­πέ­στει­λας εἰς τὸν κό­σμον, κἀ­γὼ ἀ­πέ­στει­λα αὐ­τοὺς εἰς τὸν κό­σμον· καὶ ὑ­πὲρ αὐ­τῶν ἐ­γὼ ἁ­γι­ά­ζω ἐ­μαυ­τόν, ἵ­να καὶ αὐ­τοὶ ὦ­σιν ἡ­γι­α­σμέ­νοι ἐν ἀ­λη­θεί­ᾳ. Οὐ πε­ρὶ τού­των δὲ ἐ­ρω­τῶ μό­νον, ἀλ­λὰ καὶ πε­ρὶ τῶν πι­στευ­όν­των δι­ὰ τοῦ λό­γου αὐ­τῶν εἰς ἐ­μέ, ἵ­να πάν­τες ἓν ὦ­σι, κα­θὼς σύ, πά­τερ, ἐν ἐ­μοὶ κἀ­γὼ ἐν σοί, ἵ­να καὶ αὐ­τοὶ ἐν ἡ­μῖν ἓν ὦ­σιν, ἵ­να ὁ κό­σμος πι­στεύ­σῃ ὅ­τι σύ με ἀ­πέ­στει­λας. Καὶ ἐ­γὼ τὴν δό­ξαν ἣν δέ­δω­κάς μοι δέ­δω­κα αὐ­τοῖς, ἵ­να ὦ­σιν ἓν κα­θὼς ἡ­μεῖς ἕν ἐ­σμεν, ἐ­γὼ ἐν αὐ­τοῖς καὶ σὺ ἐν ἐ­μοί, ἵ­να ὦ­σι τε­τε­λει­ω­μέ­νοι εἰς ἕν, καὶ ἵ­να γι­νώ­σκῃ ὁ κό­σμος ὅ­τι σύ με ἀ­πέ­στει­λας καὶ ἠ­γά­πη­σας αὐ­τοὺς κα­θὼς ἐ­μὲ ἠ­γά­πη­σας. Πά­τερ, οὓς δέ­δω­κάς μοι, θέ­λω ἵ­να ὅ­που εἰ­μὶ ἐ­γὼ κἀ­κεῖ­νοι ὦ­σι μετ᾿ ἐ­μοῦ, ἵ­να θε­ω­ρῶ­σι τὴν δό­ξαν τὴν ἐ­μὴν ἣν δέ­δω­κάς μοι, ὅ­τι ἠ­γά­πη­σάς με πρὸ κα­τα­βο­λῆς κό­σμου. Πά­τερ δί­και­ε, καὶ ὁ κό­σμος σε οὐκ ἔ­γνω, ἐ­γὼ δέ σε ἔ­γνων, καὶ οὗ­τοι ἔ­γνω­σαν ὅ­τι σύ με ἀ­πέ­στει­λας· καὶ ἐ­γνώ­ρι­σα αὐ­τοῖς τὸ ὄ­νο­μά σου καὶ γνω­ρί­σω, ἵ­να ἡ ἀ­γά­πη ἣν ἠ­γά­πη­σάς με ἐν αὐ­τοῖς ᾖ, κἀ­γὼ ἐν αὐ­τοῖς.

Ταῦ­τα εἰ­πὼν ὁ Ἰ­η­σοῦς ἐ­ξῆλ­θε σὺν τοῖς μα­θη­ταῖς αὐ­τοῦ πέ­ραν τοῦ χει­μάρ­ρου τῶν Κέ­δρων, ὅ­που ἦν κῆ­πος, εἰς ὃν εἰ­σῆλ­θεν αὐ­τὸς καὶ οἱ μα­θη­ταὶ αὐ­τοῦ.

Ὁ α´ χο­ρός· Δό­ξα τῇ μα­κρο­θυ­μί­ᾳ σου, (ὁ β´ χο­ρὸς) Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

### \* \* \*

## ΤΑ ΑΝΤΙΦΩΝΑ

## Καὶ ἄρ­χε­ται ὁ χο­ρὸς τῶν ἀν­τι­φώ­νων.

## Ἀν­τί­φω­νον Α´. Ἦ­χος πλ. δ´.

Ἄρ­χον­τες λα­ῶν συ­νή­χθη­σαν, κα­τὰ τοῦ Κυ­ρί­ου, καὶ κα­τὰ τοῦ Χρι­στοῦ αὐ­τοῦ.

Λό­γον πα­ρά­νο­μον, κα­τέ­θεν­το κατ᾿ ἐ­μοῦ· Κύ­ρι­ε, Κύ­ρι­ε, μὴ ἐγ­κα­τα­λί­πῃς με.

Τὰς αἰ­σθή­σεις ἡ­μῶν, κα­θα­ρὰς τῷ Χρι­στῷ πα­ρα­στή­σω­μεν, καὶ ὡς φί­λοι αὐ­τοῦ, τὰς ψυ­χὰς ἡ­μῶν θύ­σω­μεν δι᾿ αὐ­τόν, καὶ μὴ ταῖς με­ρί­μναις τοῦ βί­ου, συμ­πνι­γῶ­μεν ὡς ὁ Ἰ­ού­δας· ἀλλ᾿ ἐν τοῖς τα­μεί­οις ἡ­μῶν κρά­ξω­μεν· Πά­τερ ἡ­μῶν ὁ ἐν τοῖς οὐ­ρα­νοῖς, ἀ­πὸ τοῦ πο­νη­ροῦ ῥῦ­σαι ἡ­μᾶς.

Δόξα... Καὶ νῦν...Θε­ο­το­κί­ον.

Παρ­θέ­νος ἔ­τε­κες, ἀ­πει­ρό­γα­με, καὶ Παρ­θέ­νος ἔ­μει­νας, Μή­τηρ ἀ­νύμ­φευ­τε, Θε­ο­τό­κε Μα­ρί­α· Χρι­στὸν τὸν Θε­ὸν ἡ­μῶν ἱ­κέ­τευ­ε, σω­θῆ­ναι ἡ­μᾶς.

## Ἀν­τί­φω­νον Β´. Ἦ­χος πλ. β´.

Ἔ­δρα­με λέ­γων ὁ Ἰ­ού­δας, τοῖς πα­ρα­νό­μοις γραμ­μα­τεῦ­σι· Τί μοι θέ­λε­τε δοῦ­ναι, κἀ­γὼ ὑ­μῖν πα­ρα­δώ­σω αὐ­τόν; ἐν μέ­σῳ δὲ τῶν συμ­φω­νούν­των, αὐ­τὸς εἱ­στή­κεις ἀ­ο­ρά­τως, συμ­φω­νού­με­νος. Καρ­δι­ο­γνῶ­στα, φεῖ­σαι τῶν ψυ­χῶν ἡ­μῶν.

Ἐν ἐ­λέ­ει τὸν Θε­ὸν θε­ρα­πεύ­σω­μεν, ὥ­σπερ Μα­ρί­α ἐ­πὶ τοῦ δεί­πνου, καὶ μὴ κτη­σώ­με­θα, φι­λαρ­γυ­ρί­αν ὡς ὁ Ἰ­ού­δας, ἵ­να πάν­το­τε με­τὰ Χρι­στοῦ, τοῦ Θε­οῦ ἐ­σώ­με­θα.

Δόξα... Καὶ νῦν...Θε­ο­το­κί­ον.

Ὃν ἔ­τε­κες Παρ­θέ­νε ἀ­νερ­μη­νεύ­τως, δι­ὰ παν­τὸς ὡς Φι­λάν­θρω­πον, μὴ δι­α­λί­πῃς δυ­σω­ποῦ­σα, ἵ­να κιν­δύ­νων σώ­σῃ, τοὺς εἰς σὲ κα­τα­φεύ­γον­τας.

## Ἀν­τί­φω­νον Γ´. Ἦ­χος β´.

Δι­ὰ Λα­ζά­ρου τὴν ἔ­γερ­σιν Κύ­ρι­ε, τὸ Ὡ­σαν­νά σοι ἐ­κραύ­γα­ζον, παῖ­δες τῶν Ἑ­βραί­ων Φι­λάν­θρω­πε· ὁ δὲ πα­ρά­νο­μος Ἰ­ού­δας, οὐκ ἠ­βου­λή­θη συ­νι­έ­ναι.

Ἐν τῷ δεί­πνῳ σου Χρι­στὲ ὁ Θε­ός, τοῖς μα­θη­ταῖς σου προ­έ­λε­γες· Εἷς ἐξ ὑ­μῶν πα­ρα­δώ­σει με· ὁ δὲ πα­ρά­νο­μος Ἰ­ού­δας, οὐκ ἠ­βου­λή­θη συ­νι­έ­ναι.

Ἰ­ω­άν­νῃ ἐ­ρω­τή­σαν­τι Κύ­ρι­ε, ὁ πα­ρα­δι­δούς σε τίς ἐ­στι; τοῦ­τον δι­ὰ τοῦ ἄρ­του ὑ­πέ­δει­ξας· ὁ δὲ πα­ρά­νο­μος Ἰ­ού­δας, οὐκ ἠ­βου­λή­θη συ­νι­έ­ναι.

Εἰς τρι­ά­κον­τα ἀρ­γύ­ρι­α Κύ­ρι­ε, καὶ εἰς φί­λη­μα δό­λι­ον, ἐ­ζή­τουν Ἰ­ου­δαῖ­οι ἀ­πο­κτεῖ­ναί σε· ὁ δὲ πα­ρά­νο­μος Ἰ­ού­δας, οὐκ ἠ­βου­λή­θη συ­νι­έ­ναι.

Ἐν τῷ Νι­πτῆ­ρί σου Χρι­στὲ ὁ Θε­ός, τοῖς μα­θη­ταῖς σου προ­έ­τρε­πες. Οὕ­τω ποι­εῖ­τε ὥ­σπερ ἴ­δε­τε· ὁ δὲ πα­ρά­νο­μος Ἰ­ού­δας, οὐκ ἠ­βου­λή­θη συ­νι­έ­ναι.

Γρη­γο­ρεῖ­τε καὶ προ­σεύ­χε­σθε, ἵ­να μὴ πει­ρα­σθῆ­τε, τοῖς μα­θη­ταῖς σου ὁ Θε­ὸς ἡ­μῶν ἔ­λε­γες· ὁ δὲ πα­ρά­νο­μος Ἰ­ού­δας, οὐκ ἠ­βου­λή­θη συ­νι­έ­ναι.

Δόξα... Καὶ νῦν...Θε­ο­το­κί­ον.

Δι­ά­σω­σον ἀ­πὸ κιν­δύ­νων, τοὺς δού­λους σου Θε­ο­τό­κε, ὅ­τι πάν­τες με­τὰ Θε­όν, εἰς σὲ κα­τα­φεύ­γο­μεν, ὡς ἄῤ­ῥη­κτον τεῖ­χος, καὶ προ­στα­σί­αν.

## Ὁ α´ χο­ρός·

## Κά­θι­σμα. Ἦ­χος βα­ρύς.

Ἐν τῷ δεί­πνῳ τοὺς μα­θη­τὰς δι­α­τρέ­φων, καὶ τὴν σκῆ­ψιν τῆς προ­δο­σί­ας γι­νώ­σκων, ἐν αὐ­τῷ τὸν Ἰ­ού­δαν δι­ή­λεγ­ξας· ἀ­δι­όρ­θω­τον μὲν τοῦ­τον ἐ­πι­στά­με­νος, γνω­ρί­σαι δὲ πᾶ­σι βου­λό­με­νος, ὅ­τι θέ­λων πα­ρε­δό­θης, ἵ­να κό­σμον ἁρ­πά­σῃς τοῦ ἀλ­λο­τρί­ου· Μα­κρό­θυ­με δό­ξα σοι.

### \* \* \*

Ὁ δι­ά­κο­νος· Καὶ ὑ­πὲρ τοῦ κα­τα­ξι­ω­θῆ­ναι ἡ­μᾶς τῆς ἀ­κρο­ά­σε­ως τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου Κύ­ρι­ον τὸν Θε­ὸν ἡ­μῶν ἱ­κε­τεύ­σω­μεν.

Ὁ λα­ός· Κύ­ρι­ε, ἐ­λέ­η­σον. (γ´)

Ὁ δι­ά­κο­νος· Σο­φί­α· ὀρ­θοί· ἀ­κού­σω­μεν τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Εἰ­ρή­νη πᾶ­σι.

Ὁ λα­ός· Καὶ τῷ πνεύ­μα­τί σου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Ἐκ τοῦ κα­τὰ Ἰ­ω­άν­νην ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου τὸ ἀ­νά­γνω­σμα.

Ὁ λα­ός· Δό­ξα σοι, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

Ὁ δι­ά­κο­νος· Πρό­σχω­μεν.

## Ὁ ἱ­ε­ρεὺς ἀ­να­γι­νώ­σκει τὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ον.

## ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Β´ (Ἰω. ιη´ 1-28).

Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῳ, ἐ­ξῆλ­θεν ὁ Ἰ­η­σοῦς σὺν τοῖς μα­θη­ταῖς αὐ­τοῦ πέ­ραν τοῦ χει­μάρ­ρου τῶν Κέ­δρων, ὅ­που ἦν κῆ­πος, εἰς ὃν εἰ­σῆλ­θεν αὐ­τὸς καὶ οἱ μα­θη­ταὶ αὐ­τοῦ. ᾜ­δει δὲ καὶ Ἰ­ού­δας ὁ πα­ρα­δι­δοὺς αὐ­τὸν τὸν τό­πον, ὅ­τι πολ­λά­κις συ­νή­χθη ὁ Ἰ­η­σοῦς ἐ­κεῖ με­τὰ τῶν μα­θη­τῶν αὐ­τοῦ.

Ὁ οὖν Ἰ­ού­δας λα­βὼν τὴν σπεῖ­ραν καὶ ἐκ τῶν ἀρ­χι­ε­ρέ­ων καὶ Φα­ρι­σαί­ων ὑ­πη­ρέ­τας ἔρ­χε­ται ἐ­κεῖ με­τὰ φα­νῶν καὶ λαμ­πά­δων καὶ ὅ­πλων. Ἰ­η­σοῦς οὖν εἰ­δὼς πάν­τα τὰ ἐρ­χό­με­να ἐπ᾿ αὐ­τόν, ἐ­ξελ­θὼν εἶ­πεν αὐ­τοῖς· Τί­να ζη­τεῖ­τε; Ἀ­πε­κρί­θη­σαν αὐ­τῷ· Ἰ­η­σοῦν τὸν Να­ζω­ραῖ­ον. Λέ­γει αὐ­τοῖς ὁ Ἰ­η­σοῦς· Ἐ­γώ εἰ­μι. Εἱ­στή­κει δὲ καὶ Ἰ­ού­δας ὁ πα­ρα­δι­δοὺς αὐ­τὸν μετ᾿ αὐ­τῶν. Ὡς οὖν εἶ­πεν αὐ­τοῖς ὅ­τι ἐ­γώ εἰ­μι, ἀ­πῆλ­θον εἰς τὰ ὀ­πί­σω καὶ ἔ­πε­σον χα­μαί. Πά­λιν οὖν αὐ­τοὺς ἐ­πη­ρώ­τη­σε· Τί­να ζη­τεῖ­τε; Οἱ δὲ εἶ­πον· Ἰ­η­σοῦν τὸν Να­ζω­ραῖ­ον. Ἀ­πε­κρί­θη Ἰ­η­σοῦς· εἶ­πον ὑ­μῖν ὅ­τι ἐ­γώ εἰ­μι. Εἰ οὖν ἐ­μὲ ζη­τεῖ­τε, ἄ­φε­τε τού­τους ὑ­πά­γειν· ἵ­να πλη­ρω­θῇ ὁ λό­γος ὃν εἶ­πεν, ὅ­τι οὓς δέ­δω­κάς μοι, οὐκ ἀ­πώ­λε­σα ἐξ αὐ­τῶν οὐ­δέ­να.

Σί­μων οὖν Πέ­τρος ἔ­χων μά­χαι­ραν εἵλ­κυ­σεν αὐ­τήν, καὶ ἔ­παι­σε τὸν τοῦ ἀρ­χι­ε­ρέ­ως δοῦ­λον καὶ ἀ­πέ­κο­ψεν αὐ­τοῦ τὸ ὠ­τί­ον τὸ δε­ξι­όν· ἦν δὲ ὄ­νο­μα τῷ δού­λῳ Μάλ­χος. Εἶ­πεν οὖν ὁ Ἰ­η­σοῦς τῷ Πέ­τρῳ· Βά­λε τὴν μά­χαι­ραν εἰς τὴν θή­κην· τὸ πο­τή­ρι­ον ὃ δέ­δω­κέ μοι ὁ πα­τήρ, οὐ μὴ πί­ω αὐ­τό;

Ἡ οὖν σπεῖ­ρα καὶ ὁ χι­λί­αρ­χος καὶ οἱ ὑ­πη­ρέ­ται τῶν Ἰ­ου­δαί­ων συ­νέ­λα­βον τὸν Ἰ­η­σοῦν καὶ ἔ­δη­σαν αὐ­τόν, καὶ ἀ­πή­γα­γον αὐ­τὸν πρὸς Ἄν­ναν πρῶ­τον· ἦν γὰρ πεν­θε­ρὸς τοῦ Κα­ϊ­ά­φα, ὃς ἦν ἀρ­χι­ε­ρεὺς τοῦ ἐ­νι­αυ­τοῦ ἐ­κεί­νου. Ἦν δὲ Κα­ϊ­ά­φας ὁ συμ­βου­λεύ­σας τοῖς Ἰ­ου­δαί­οις ὅ­τι συμ­φέ­ρει ἕ­να ἄν­θρω­πον ἀ­πο­λέ­σθαι ὑ­πὲρ τοῦ λα­οῦ.

Ἠ­κο­λού­θει δὲ τῷ Ἰ­η­σοῦ Σί­μων Πέ­τρος καὶ ὁ ἄλ­λος μα­θη­τής. Ὁ δὲ μα­θη­τὴς ἐ­κεῖ­νος ἦν γνω­στὸς τῷ ἀρ­χι­ε­ρεῖ, καὶ συ­νει­σῆλ­θε τῷ Ἰ­η­σοῦ εἰς τὴν αὐ­λὴν τοῦ ἀρ­χι­ε­ρέ­ως· ὁ δὲ Πέ­τρος εἱ­στή­κει πρὸς τῇ θύ­ρᾳ ἔ­ξω. Ἐ­ξῆλ­θεν οὖν ὁ μα­θη­τὴς ὁ ἄλ­λος, ὃς ἦν γνω­στὸς τῷ ἀρ­χι­ε­ρεῖ, καὶ εἶ­πε τῇ θυ­ρω­ρῷ, καὶ εἰ­σή­γα­γε τὸν Πέ­τρον. Λέ­γει οὖν ἡ παι­δί­σκη ἡ θυ­ρω­ρὸς τῷ Πέ­τρῳ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μα­θη­τῶν εἶ τοῦ ἀν­θρώ­που τού­του; Λέ­γει ἐ­κεῖ­νος· Οὐκ εἰ­μί. Εἱ­στή­κει­σαν δὲ οἱ δοῦ­λοι καὶ οἱ ὑ­πη­ρέ­ται ἀν­θρα­κι­ὰν πε­ποι­η­κό­τες, ὅ­τι ψῦ­χος ἦν, καὶ ἐ­θερ­μαί­νον­το· ἦν δὲ μετ᾿ αὐ­τῶν ὁ Πέ­τρος ἑ­στὼς καὶ θερ­μαι­νό­με­νος.

Ὁ οὖν ἀρ­χι­ε­ρεὺς ἠ­ρώ­τη­σε τὸν Ἰ­η­σοῦν πε­ρὶ τῶν μα­θη­τῶν αὐ­τοῦ καὶ πε­ρὶ τῆς δι­δα­χῆς αὐ­τοῦ. Ἀ­πε­κρί­θη αὐ­τῷ ὁ Ἰ­η­σοῦς· ἐ­γὼ παρ­ρη­σί­ᾳ ἐ­λά­λη­σα τῷ κό­σμῳ· ἐ­γὼ πάν­το­τε ἐ­δί­δα­ξα ἐν συ­να­γω­γῇ καὶ ἐν τῷ ἱ­ε­ρῷ, ὅ­που πάν­το­τε οἱ Ἰ­ου­δαῖ­οι συ­νέρ­χον­ται, καὶ ἐν κρυ­πτῷ ἐ­λά­λη­σα οὐ­δέν. Τί με ἐ­πε­ρω­τᾷς; ἐ­πε­ρώ­τη­σον τοὺς ἀ­κη­κο­ό­τας τί ἐ­λά­λη­σα αὐ­τοῖς· ἴ­δε οὗ­τοι οἴ­δα­σιν ἃ εἶ­πον ἐ­γώ. Ταῦ­τα δὲ αὐ­τοῦ εἰ­πόν­τος εἷς τῶν ὑ­πη­ρε­τῶν πα­ρε­στη­κὼς ἔ­δω­κε ῥά­πι­σμα τῷ Ἰ­η­σοῦ εἰ­πών· Οὕ­τως ἀ­πο­κρί­νῃ τῷ ἀρ­χι­ε­ρεῖ; Ἀ­πε­κρί­θη αὐ­τῷ ὁ Ἰ­η­σοῦς· Εἰ κα­κῶς ἐ­λά­λη­σα, μαρ­τύ­ρη­σον πε­ρὶ τοῦ κα­κοῦ· εἰ δὲ κα­λῶς, τί με δέ­ρεις; Ἀ­πέ­στει­λεν αὐ­τὸν ὁ Ἄν­νας δε­δε­μέ­νον πρὸς Κα­ϊ­ά­φαν τὸν ἀρ­χι­ε­ρέ­α.

Ἦν δὲ Σί­μων Πέ­τρος ἑ­στὼς καὶ θερ­μαι­νό­με­νος. Εἶ­πον οὖν αὐ­τῷ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μα­θη­τῶν αὐ­τοῦ εἶ; Ἠρ­νή­σα­το οὖν ἐ­κεῖ­νος καὶ εἶ­πεν· οὐκ εἰ­μί. Λέ­γει εἷς ἐκ τῶν δού­λων τοῦ ἀρ­χι­ε­ρέ­ως, συγ­γε­νὴς ὢν οὗ ἀ­πέ­κο­ψε Πέ­τρος τὸ ὠ­τί­ον· οὐκ ἐ­γώ σε εἶ­δον ἐν τῷ κή­πῳ μετ᾿ αὐ­τοῦ; Πά­λιν οὖν ἠρ­νή­σα­το ὁ Πέ­τρος, καὶ εὐ­θέ­ως ἀ­λέ­κτωρ ἐ­φώ­νη­σεν. Ἄ­γου­σιν οὖν τὸν Ἰ­η­σοῦν ἀ­πὸ τοῦ Κα­ϊ­ά­φα εἰς τὸ πραι­τώ­ρι­ον· ἦν δὲ πρω­ΐ· καὶ αὐ­τοὶ οὐκ εἰ­σῆλ­θον εἰς τὸ πραι­τώ­ρι­ον, ἵ­να μὴ μι­αν­θῶ­σιν, ἀλλ᾿ ἵ­να φά­γω­σι τὸ πά­σχα.

Ὁ α´ χο­ρός· Δό­ξα τῇ μα­κρο­θυ­μί­ᾳ σου, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

### \* \* \*

Καὶ ἄρ­χε­ται ὁ β´ χο­ρὸς τῆς β´ τρι­ά­δος τῶν ἀν­τι­φώ­νων.

## Ἀν­τί­φω­νον Δ´. Ἦ­χος πλ. α´.

Σή­με­ρον ὁ Ἰ­ού­δας, κα­τα­λιμ­πά­νει τὸν Δι­δά­σκα­λον, καὶ πα­ρα­λαμ­βά­νει τὸν δι­ά­βο­λον· τυ­φλοῦ­ται τῷ πά­θει, τῆς φι­λαρ­γυ­ρί­ας, ἐκ­πί­πτει τοῦ φω­τός, ὁ ἐ­σκο­τι­σμέ­νος· πῶς γὰρ ἠ­δύ­να­το βλέ­πειν, ὁ τὸν Φω­στῆ­ρα πω­λή­σας, τρι­ά­κον­τα ἀρ­γυ­ρί­ων; ἀλλ᾿ ἡ­μῖν ἀ­νέ­τει­λεν, ὁ πα­θὼν ὑ­πὲρ τοῦ κό­σμου· πρὸς ὃν βο­ή­σω­μεν· Ὁ πα­θὼν καὶ συμ­πα­θῶν, ἀν­θρώ­ποις, δό­ξα σοι.

Σή­με­ρον ὁ Ἰ­ού­δας, πα­ρα­ποι­εῖ­ται θε­ο­σέ­βει­αν, καὶ ἀλ­λο­τρι­οῦ­ται τοῦ χα­ρί­σμα­τος· ὑ­πάρ­χων μα­θη­τής, γί­νε­ται προ­δό­της· ἐν ἤ­θει φι­λι­κῷ, δό­λον ὑ­πο­κρύ­πτει, καὶ προ­τι­μᾶ­ται ἀ­φρό­νως, τῆς τοῦ Δε­σπό­του ἀ­γά­πης, τρι­ά­κον­τα ἀρ­γύ­ρι­α, ὁ­δη­γὸς γε­νό­με­νος, συ­νε­δρί­ου πα­ρα­νό­μου. Ἡ­μεῖς δὲ ἔ­χον­τες, σω­τη­ρί­αν τὸν Χρι­στόν, αὐ­τὸν δο­ξά­σω­μεν.

## Ἦ­χος α´.

Τὴν φι­λα­δελ­φί­αν κτη­σώ­με­θα, ὡς ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φοί, καὶ μὴ τὸ ἀ­συμ­πα­θές, πρὸς τοὺς πλη­σί­ον ἡ­μῶν, ἵ­να μὴ ὡς ὁ δοῦ­λος κα­τα­κρι­θῶ­μεν, ὁ ἀ­νε­λε­ή­μων δι­ὰ τὰ δη­νά­ρι­α, καὶ ὡς ὁ Ἰ­ού­δας με­τα­με­λη­θέν­τες, μη­δὲν ὠ­φε­λή­σω­μεν.

Δόξα... Καὶ νῦν... Θε­ο­το­κί­ον.

Δε­δο­ξα­σμέ­να πε­ρὶ σοῦ, ἐ­λα­λή­θη παν­τα­χοῦ, ὅ­τι ἐ­κύ­η­σας σαρ­κί, τὸν τῶν ὅ­λων Ποι­η­τήν, Θε­ο­τό­κε Μα­ρί­α, πα­νύ­μνη­τε καὶ ἀ­πει­ρό­γα­με.

## Ἀν­τί­φω­νον Ε´. Ἦ­χος πλ. β´.

Ὁ μα­θη­τὴς τοῦ Δι­δα­σκά­λου, συ­νε­φώ­νει τὴν τι­μήν, καὶ τρι­ά­κον­τα ἀρ­γυ­ρί­οις, πέ­πρα­κε τὸν Κύ­ρι­ον, φι­λή­μα­τι δο­λί­ῳ πα­ρα­δοὺς αὐ­τόν, τοῖς ἀ­νό­μοις εἰς θά­να­τον.

Σή­με­ρον ἔ­λε­γεν, ὁ Κτί­στης οὐ­ρα­νοῦ καὶ γῆς, τοῖς ἑ­αυ­τοῦ μα­θη­ταῖς· Ἤγ­γι­κεν ἡ ὥ­ρα, καὶ ἔ­φθα­σεν Ἰ­ού­δας, ὁ πα­ρα­δι­δούς με· μή τίς με ἀρ­νή­ση­ται, βλέ­πων με ἐν τῷ Σταυ­ρῷ, ἐν μέ­σῳ δύ­ο λῃ­στῶν· πά­σχω γὰρ ὡς ἄν­θρω­πος, καὶ σῴ­ζω ὡς φι­λάν­θρω­πος, τοὺς εἰς ἐ­μὲ πι­στεύ­ον­τας.

Δόξα... Καὶ νῦν...Θε­ο­το­κί­ον.

Ἡ ἀῤ­ῥή­τως ἐπ᾿ ἐ­σχά­των συλ­λα­βοῦ­σα, καὶ τε­κοῦ­σα τὸν Κτί­στην τὸν ἴ­δι­ον, Παρ­θέ­νε σῷ­ζε, τοὺς σὲ με­γα­λύ­νον­τας.

## Ἀν­τί­φω­νον Ϛ´. Ἦ­χος βα­ρύς.

Σή­με­ρον γρη­γο­ρεῖ ὁ Ἰ­ού­δας, πα­ρα­δοῦ­ναι τὸν Κύ­ρι­ον, τὸν πρὸ τῶν αἰ­ώ­νων, Σω­τῆ­ρα τοῦ κό­σμου, τὸν ἐκ πέν­τε ἄρ­των, χορ­τά­σαν­τα πλή­θη. Σή­με­ρον ὁ ἄ­νο­μος, ἀρ­νεῖ­ται τὸν Δι­δά­σκα­λον· μα­θη­τὴς γε­νό­με­νος, Δε­σπό­την πα­ρέ­δω­κεν· ἀρ­γυ­ρί­ῳ πέ­πρα­κε, τὸν μάν­να χορ­τά­σαν­τα τὸν ἄν­θρω­πον.

Σή­με­ρον τῷ σταυ­ρῷ προ­σή­λω­σαν, Ἰ­ου­δαῖ­οι τὸν Κύ­ρι­ον, τὸν δι­α­τε­μόν­τα, τὴν θά­λασ­σαν ῥά­βδῳ, καὶ δι­α­γα­γόν­τα, αὐ­τοὺς ἐν ἐ­ρή­μῳ. Σή­με­ρον τῇ λόγ­χῃ, τὴν πλευ­ρὰν αὐ­τοῦ ἐ­κέν­τη­σαν, τοῦ πλη­γαῖς μα­στί­ξαν­τος, ὑ­πὲρ αὐ­τῶν τὴν Αἴ­γυ­πτον, καὶ χο­λὴν ἐ­πό­τι­σαν, τὸν μάν­να τρο­φὴν αὐ­τοῖς ὀμ­βρή­σαν­τα.

Κύ­ρι­ε, ἐ­πὶ τὸ πά­θος τὸ ἑ­κού­σι­ον, πα­ρα­γε­νό­με­νος, ἐ­βό­ας τοῖς μα­θη­ταῖς σου· Κἂν μί­αν ὥ­ραν οὐκ ἰ­σχύ­σα­τε, ἀ­γρυ­πνῆ­σαι μετ᾿ ἐ­μοῦ, πῶς ἐ­πηγ­γεί­λα­σθε ἀ­πο­θνῄ­σκειν δι᾿ ἐ­μέ; κἂν τόν Ἰ­ού­δαν θε­ά­σα­σθε, πῶς οὐ κα­θεύ­δει, ἀλ­λὰ σπου­δά­ζει προ­δοῦ­ναί με, τοῖς πα­ρα­νό­μοις; ἐ­γεί­ρε­σθε, προ­σεύ­ξα­σθε, μή τις με ἀρ­νή­ση­ται, βλέ­πων με ἐν τῷ σταυ­ρῷ. Μα­κρό­θυ­με δό­ξα σοι.

Δόξα... Καὶ νῦν...Θε­ο­το­κί­ον.

Χαῖ­ρε Θε­ο­τό­κε, ἡ τὸν ἀ­χώ­ρη­τον ἐν οὐ­ρα­νοῖς, χω­ρή­σα­σα ἐν μή­τρᾳ σου· χαῖ­ρε Παρ­θέ­νε, τῶν Προ­φη­τῶν τὸ κή­ρυγ­μα, δι᾿ ἧς ἡ­μῖν ἔ­λαμ­ψεν ὁ Ἐμ­μα­νου­ήλ· (ὁ α´ χο­ρὸς) χαῖ­ρε Μή­τηρ Χρι­στοῦ τοῦ Θε­οῦ.

## Ὁ β´ χο­ρός·

## Κά­θι­σμα. Ἦ­χος βα­ρύς.

Ποῖ­ός σε τρό­πος Ἰ­ού­δα, προ­δό­την τοῦ Σω­τῆ­ρος εἰρ­γά­σα­το; μὴ τοῦ χο­ροῦ σε, τῶν Ἀ­πο­στό­λων ἐ­χώ­ρι­σε; μὴ τοῦ χα­ρί­σμα­τος, τῶν ἰ­α­μά­των ἐ­στέ­ρη­σε; μὴ συν­δει­πνή­σας ἐ­κεί­νοις, σὲ τῆς τρα­πέ­ζης ἀ­πώ­σα­το; μὴ τῶν ἄλ­λων νί­ψας τοὺς πό­δας, τοὺς σοὺς ὑ­πε­ρεῖ­δεν; ὢ πό­σων ἀ­γα­θῶν ἀ­μνή­μων ἐ­γέ­νου! καὶ σοῦ μὲν ἡ ἀ­χά­ρι­στος, στη­λι­τεύ­ε­ται γνώ­μη· αὐ­τοῦ δὲ ἡ ἀ­νεί­κα­στος, μα­κρο­θυ­μί­α κη­ρύτ­τε­ται, καὶ τὸ μέ­γα ἔ­λε­ος.

### \* \* \*

Ὁ δι­ά­κο­νος· Καὶ ὑ­πὲρ τοῦ κα­τα­ξι­ω­θῆ­ναι ἡ­μᾶς τῆς ἀ­κρο­ά­σε­ως τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου Κύ­ρι­ον τὸν Θε­ὸν ἡ­μῶν ἱ­κε­τεύ­σω­μεν.

Ὁ λα­ός· Κύ­ρι­ε, ἐ­λέ­η­σον. (γ´)

Ὁ δι­ά­κο­νος· Σο­φί­α· ὀρ­θοί· ἀ­κού­σω­μεν τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Εἰ­ρή­νη πᾶ­σι.

Ὁ λα­ός· Καὶ τῷ πνεύ­μα­τί σου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Ἐκ τοῦ κα­τὰ Ματ­θαῖ­ον ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου τὸ ἀ­νά­γνω­σμα.

Ὁ λα­ός· Δό­ξα σοι, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

Ὁ δι­ά­κο­νος·Πρό­σχω­μεν.

## Ὁ ἱ­ε­ρεὺς ἀ­να­γι­νώ­σκει τὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ον.

## ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Γ´ .

## (Ματθ. κϚ´ 57-75).

Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῳ, οἱ στρα­τι­ῶ­ται κρα­τή­σαν­τες τὸν Ἰ­η­σοῦν ἀ­πή­γα­γον πρὸς Κα­ϊ­ά­φαν τὸν ἀρ­χι­ε­ρέ­α, ὅ­που οἱ γραμ­μα­τεῖς καὶ οἱ πρε­σβύ­τε­ροι συ­νή­χθη­σαν. Ὁ δὲ Πέ­τρος ἠ­κο­λού­θει αὐ­τῷ ἀ­πὸ μα­κρό­θεν ἕ­ως τῆς αὐ­λῆς τοῦ ἀρ­χι­ε­ρέ­ως, καὶ εἰ­σελ­θὼν ἔ­σω ἐ­κά­θη­το με­τὰ τῶν ὑ­πη­ρε­τῶν ἰ­δεῖν τὸ τέ­λος.

Οἱ δὲ ἀρ­χι­ε­ρεῖς καὶ οἱ πρε­σβύ­τε­ροι καὶ τὸ συ­νέ­δρι­ον ὅ­λον ἐ­ζή­τουν ψευ­δο­μαρ­τυ­ρί­αν κα­τὰ τοῦ Ἰ­η­σοῦ ὅ­πως θα­να­τώ­σω­σιν αὐ­τόν, καὶ οὐχ εὗ­ρον· καὶ πολ­λῶν ψευ­δο­μαρ­τύ­ρων προ­σελ­θόν­των, οὐχ εὗ­ρον. Ὕ­στε­ρον δὲ προ­σελ­θόν­τες δύ­ο ψευ­δο­μάρ­τυ­ρες εἶ­πον· Οὗ­τος ἔ­φη, δύ­να­μαι κα­τα­λῦ­σαι τὸν να­ὸν τοῦ Θε­οῦ καὶ δι­ὰ τρι­ῶν ἡ­με­ρῶν οἰ­κο­δο­μῆ­σαι αὐ­τόν. Καὶ ἀ­να­στὰς ὁ ἀρ­χι­ε­ρεὺς εἶ­πεν αὐ­τῷ· Οὐ­δὲν ἀ­πο­κρί­νῃ; Τί οὗ­τοί σου κα­τα­μαρ­τυ­ροῦ­σιν; Ὁ δὲ Ἰ­η­σοῦς ἐ­σι­ώ­πα. Καὶ ἀ­πο­κρι­θεὶς ὁ ἀρ­χι­ε­ρεὺς εἶ­πεν αὐ­τῷ· Ἐ­ξορ­κί­ζω σε κα­τὰ τοῦ Θε­οῦ τοῦ ζῶν­τος ἵ­να ἡ­μῖν εἴ­πῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χρι­στὸς ὁ Υἱ­ὸς τοῦ Θε­οῦ. Λέ­γει αὐ­τῷ ὁ Ἰ­η­σοῦς· Σὺ εἶ­πας· πλὴν λέ­γω ὑ­μῖν, ἀπ᾿ ἄρ­τι ὄ­ψε­σθε τὸν Υἱ­ὸν τοῦ ἀν­θρώ­που κα­θή­με­νον ἐκ δε­ξι­ῶν τῆς δυ­νά­με­ως καὶ ἐρ­χό­με­νον ἐ­πὶ τῶν νε­φε­λῶν τοῦ οὐ­ρα­νοῦ. Τό­τε ὁ ἀρ­χι­ε­ρεὺς δι­έρ­ρη­ξε τὰ ἱ­μά­τι­α αὐ­τοῦ λέ­γων ὅ­τι ἐ­βλα­σφή­μη­σε· τί ἔ­τι χρεί­αν ἔ­χο­μεν μαρ­τύ­ρων; Ἴ­δε νῦν ἠ­κού­σα­τε τὴν βλα­σφη­μί­αν αὐ­τοῦ· τί ὑ­μῖν δο­κεῖ; οἱ δὲ ἀ­πο­κρι­θέν­τες εἶ­πον· Ἔ­νο­χος θα­νά­του ἐ­στί. Τό­τε ἐ­νέ­πτυ­σαν εἰς τὸ πρό­σω­πον αὐ­τοῦ καὶ ἐ­κο­λά­φι­σαν αὐ­τόν, οἱ δὲ ἐρ­ρά­πι­σαν λέ­γον­τες· Προ­φή­τευ­σον ἡ­μῖν Χρι­στέ, τίς ἐ­στιν ὁ παί­σας σε;

Ὁ δὲ Πέ­τρος ἔ­ξω ἐ­κά­θη­το ἐν τῇ αὐ­λῇ· καὶ προ­σῆλ­θεν αὐ­τῷ μί­α παι­δί­σκη λέ­γου­σα· Καὶ σὺ ἦ­σθα με­τὰ Ἰ­η­σοῦ τοῦ Γα­λι­λαί­ου. Ὁ δὲ ἠρ­νή­σα­το ἔμ­προ­σθεν αὐ­τῶν πάν­των λέ­γων· Οὐκ οἶ­δα τί λέ­γεις. Ἐ­ξελ­θόν­τα δὲ αὐ­τὸν εἰς τὸν πυ­λῶ­να εἶ­δεν αὐ­τὸν ἄλ­λη καὶ λέ­γει αὐ­τοῖς· Ἐ­κεῖ καὶ οὗ­τος ἦν με­τὰ Ἰ­η­σοῦ τοῦ Να­ζω­ραί­ου. Καὶ πά­λιν ἠρ­νή­σα­το μεθ᾿ ὅρ­κου ὅ­τι οὐκ οἶ­δα τὸν ἄν­θρω­πον. Με­τὰ μι­κρὸν δὲ προ­σελ­θόν­τες οἱ ἑ­στῶ­τες εἶ­πον τῷ Πέ­τρῳ· Ἀ­λη­θῶς καὶ σὺ ἐξ αὐ­τῶν εἶ· καὶ γὰρ ἡ λα­λι­ά σου δῆ­λόν σε ποι­εῖ. Τό­τε ἤρ­ξα­το κα­τα­θε­μα­τί­ζειν καὶ ὀ­μνύ­ειν ὅ­τι οὐκ οἶ­δα τὸν ἄν­θρω­πον· καὶ εὐ­θέ­ως ἀ­λέ­κτωρ ἐ­φώ­νη­σε. Καὶ ἐ­μνή­σθη ὁ Πέ­τρος τοῦ ῥή­μα­τος Ἰ­η­σοῦ εἰ­ρη­κό­τος αὐ­τῷ ὅ­τι πρὶν ἀ­λέ­κτο­ρα φω­νῆ­σαι τρὶς ἀ­παρ­νή­σῃ με· καὶ ἐ­ξελ­θὼν ἔ­ξω ἔ­κλαυ­σε πι­κρῶς.

Ὁ β´ χο­ρός· Δό­ξα τῇ μα­κρο­θυ­μί­ᾳ σου, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

### \* \* \*

Καὶ ἄρ­χε­ται ὁ α´ χο­ρὸς

τῆς γ´ τρι­ά­δος τῶν ἀν­τι­φώ­νων.

## Ἀν­τί­φω­νον Ζ´. Ἦ­χος πλ. δ´.

Τοῖς συλ­λα­βοῦ­σί σε πα­ρα­νό­μοις, ἀ­νε­χό­με­νος, οὕ­τως ἐ­βό­ας Κύ­ρι­ε· Εἰ καὶ ἐ­πα­τά­ξα­τε τὸν ποι­μέ­να, καὶ δι­ε­σκορ­πί­σα­τε τὰ δώ­δε­κα πρό­βα­τα, τοὺς μα­θη­τάς μου, ἠ­δυ­νά­μην πλεί­ους, ἢ δώ­δε­κα λε­γε­ῶ­νας πα­ρα­στῆ­σαι Ἀγ­γέ­λων· ἀλ­λὰ μα­κρο­θυ­μῶ, ἵ­να πλη­ρω­θῇ, ἃ ἐ­δή­λω­σα ὑ­μῖν, δι­ὰ τῶν Προ­φη­τῶν μου, ἄ­δη­λα καὶ κρύ­φι­α· Κύ­ρι­ε δόξα σοι.

Τρί­τον ἀρ­νη­σά­με­νος ὁ Πέ­τρος, εὐ­θέ­ως τὸ ῥη­θὲν αὐ­τῷ συ­νῆ­κεν, ἀλ­λὰ προ­σή­γα­γέ σοι, δά­κρυ­α με­τα­νοί­ας· Ὁ Θε­ὸς ἱ­λά­σθη­τί μοι καὶ σῶ­σόν με.

Δόξα... Καὶ νῦν...Θε­ο­το­κί­ον.

Ὡς πύ­λην σω­τή­ρι­ον, καὶ Πα­ρά­δει­σον τερ­πνόν, καὶ φω­τὸς ἀ­ϊ­δί­ου, νε­φέ­λην ὑ­πάρ­χου­σαν, τὴν ἁ­γί­αν Παρ­θέ­νον, ὑ­μνή­σω­μεν ἅ­παν­τες, λέ­γον­τες τὸ Χαῖ­ρε αὐ­τῇ.

## Ἀν­τί­φω­νον Η´. Ἦ­χος β´.

Εἴ­πα­τε πα­ρά­νο­μοι· Τί ἠ­κού­σα­τε πα­ρὰ τοῦ Σω­τῆ­ρος ἡ­μῶν; οὐ νό­μον ἐ­ξέ­θε­το, καὶ τῶν Προ­φη­τῶν τὰ δι­δάγ­μα­τα; πῶς οὖν ἐ­λο­γί­σα­σθε, Πι­λά­τῳ πα­ρα­δοῦ­ναι, τὸν ἐκ Θε­οῦ Θε­ὸν Λό­γον, καὶ λυ­τρω­τὴν τῶν ψυ­χῶν ἡ­μῶν;

Σταυ­ρω­θή­τω ἔ­κρα­ζον, οἱ τῶν σῶν χα­ρι­σμά­των, ἀ­εὶ ἐν­τρυ­φῶν­τες, καὶ κα­κοῦρ­γον ἀντ᾿ εὐ­ερ­γέ­του, ᾐ­τοῦν­το λα­βεῖν, οἱ τῶν δι­καί­ων φο­νευ­ταί· ἐ­σι­ώ­πας δὲ Χρι­στέ, φέ­ρων αὐ­τῶν τὴν προ­πέ­τει­αν, πα­θεῖν θέ­λων, καὶ σῶ­σαι ἡ­μᾶς ὡς φι­λάν­θρω­πος.

Δόξα... Καὶ νῦν...Θε­ο­το­κί­ον.

Ὅ­τι οὐκ ἔ­χο­μεν παῤ­ῥη­σί­αν, δι­ὰ τὰ πολ­λὰ ἡ­μῶν ἁ­μαρ­τή­μα­τα, σὺ τὸν ἐκ σοῦ γεν­νη­θέν­τα δυ­σώ­πη­σον, Θε­ο­τό­κε Παρ­θέ­νε· πολ­λὰ γὰρ ἰ­σχύ­ει δέ­η­σις Μη­τρός, πρὸς εὐ­μέ­νει­αν Δε­σπό­του· μὴ πα­ρί­δῃς, ἁ­μαρ­τω­λῶν ἱ­κε­σί­ας ἡ πάν­σε­μνος, ὅ­τι ἐ­λε­ή­μων ἐ­στί, καὶ σῴ­ζειν δυ­νά­με­νος, ὁ καὶ πα­θεῖν ὑ­πὲρ ἡ­μῶν κα­τα­δε­ξά­με­νος.

## Ἀν­τί­φω­νον Θ´. Ἦ­χος γ´.

Ἔ­στη­σαν τὰ τρι­ά­κον­τα ἀρ­γύ­ρι­α, τὴν τι­μὴν τοῦ τε­τι­μη­μέ­νου, ὃν ἐ­τι­μή­σαν­το ἀ­πὸ υἱ­ῶν Ἰσ­ρα­ήλ. Γρη­γο­ρεῖ­τε καὶ προ­σεύ­χε­σθε, ἵ­να μὴ εἰ­σέλ­θη­τε εἰς πει­ρα­σμόν· τὸ μὲν πνεῦ­μα πρό­θυ­μον, ἡ δὲ σὰρξ ἀ­σθε­νής· δι­ὰ τοῦ­το γρη­γο­ρεῖ­τε.

Ἔ­δω­καν εἰς τὸ βρῶ­μά μου χο­λήν, καὶ εἰς τὴν δί­ψαν μου ἐ­πό­τι­σάν με ὄ­ξος· σὺ δὲ Κύ­ρι­ε ἀ­νά­στη­σόν με, καὶ ἀν­τα­πο­δώ­σω αὐ­τοῖς.

Δόξα... Καὶ νῦν...Θε­ο­το­κί­ον.

Οἱ ἐξ ἐ­θνῶν ὑ­μνοῦ­μέν σε, Θε­ο­τό­κε ἁ­γνή, ὅ­τι Χρι­στὸν τὸν Θε­ὸν ἡ­μῶν ἔ­τε­κες, τὸν ἐκ τῆς κα­τά­ρας τοὺς ἀν­θρώ­πους, (ὁ β´ χο­ρὸς) δι­ὰ σοῦ ἐ­λευ­θε­ρώ­σαν­τα.

## Ὁ α´ χο­ρός·

## Κά­θι­σμα. Ἦ­χος πλ. δ´.

Ὢ πῶς Ἰ­ού­δας ὁ πο­τέ σου μα­θη­τής, τὴν προ­δο­σί­αν ἐ­με­λέ­τα κα­τὰ σοῦ! συ­νε­δεί­πνη­σε δο­λί­ως, ὁ ἐ­πί­βου­λος καὶ ἄ­δι­κος· πο­ρευ­θεὶς εἶ­πε τοῖς Ἱ­ε­ρεῦ­σι· Τί μοι πα­ρέ­χε­τε, καὶ πα­ρα­δώ­σω ὑ­μῖν ἐ­κεῖ­νον, τὸν τὸν νό­μον λύ­σαν­τα, καὶ βε­βη­λοῦν­τα τὸ Σάβ­βα­τον; Μα­κρό­θυ­με Κύ­ρι­ε δό­ξα σοι.

### \* \* \*

Ὁ δι­ά­κο­νος· Καὶ ὑ­πὲρ τοῦ κα­τα­ξι­ω­θῆ­ναι ἡ­μᾶς τῆς ἀ­κρο­ά­σε­ως τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου Κύ­ρι­ον τὸν Θε­ὸν ἡ­μῶν ἱ­κε­τεύ­σω­μεν.

Ὁ λα­ός· Κύ­ρι­ε, ἐ­λέ­η­σον. (γ´)

Ὁ δι­ά­κο­νος· Σο­φί­α· ὀρ­θοί· ἀ­κού­σω­μεν τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Εἰ­ρή­νη πᾶ­σι.

Ὁ λα­ός· Καὶ τῷ πνεύ­μα­τί σου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Ἐκ τοῦ κα­τὰ Ἰ­ω­άν­νην ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου τὸ ἀ­νά­γνω­σμα.

Ὁ λα­ός· Δό­ξα σοι, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

Ὁ δι­ά­κο­νος· Πρό­σχω­μεν.

## Ὁ ἱ­ε­ρεὺς ἀ­να­γι­νώ­σκει τὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ον.

## ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Δ´ . (Ἰω. ιη´ 28 - ιθ´ 16).

Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῳ, ἄ­γου­σι τὸν Ἰ­η­σοῦν ἀ­πὸ τοῦ Κα­ϊ­ά­φα εἰς τὸ πραι­τώ­ρι­ον· ἦν δὲ πρω­ΐ· καὶ αὐ­τοὶ οὐκ εἰ­σῆλ­θον εἰς τὸ πραι­τώ­ρι­ον, ἵ­να μὴ μι­αν­θῶ­σιν, ἀλλ᾿ ἵ­να φά­γω­σι τὸ πά­σχα.

Ἐ­ξῆλ­θεν οὖν ὁ Πι­λᾶ­τος πρὸς αὐ­τοὺς καὶ εἶ­πε· Τί­να κα­τη­γο­ρί­αν φέ­ρε­τε κα­τὰ τοῦ ἀν­θρώ­που τού­του; Ἀ­πε­κρί­θη­σαν καὶ εἶ­πον αὐ­τῷ· Εἰ μὴ ἦν οὗ­τος κα­κο­ποι­ός, οὐκ ἄν σοι πα­ρε­δώ­κα­μεν αὐ­τόν. Εἶ­πεν οὖν αὐ­τοῖς ὁ Πι­λᾶ­τος· Λά­βε­τε αὐ­τὸν ὑ­μεῖς καὶ κα­τὰ τὸν νό­μον ὑ­μῶν κρί­να­τε αὐ­τόν. Εἶ­πον οὖν αὐ­τῷ οἱ Ἰ­ου­δαῖ­οι· ἡ­μῖν οὐκ ἔ­ξε­στιν ἀ­πο­κτεῖ­ναι οὐ­δέ­να· ἵ­να ὁ λό­γος τοῦ Ἰ­η­σοῦ πλη­ρω­θῇ ὃν εἶ­πε ση­μαί­νων ποί­ῳ θα­νά­τῳ ἤ­μελ­λεν ἀ­πο­θνή­σκειν.

Εἰ­σῆλ­θεν οὖν εἰς τὸ πραι­τώ­ρι­ον πά­λιν ὁ Πι­λᾶ­τος καὶ ἐ­φώ­νη­σε τὸν Ἰ­η­σοῦν καὶ εἶ­πεν αὐ­τῷ· Σὺ εἶ ὁ βα­σι­λεὺς τῶν Ἰ­ου­δαί­ων; Ἀ­πε­κρί­θη αὐ­τῷ ὁ Ἰ­η­σοῦς· ἀφ᾿ ἑ­αυ­τοῦ σὺ τοῦ­το λέ­γεις ἢ ἄλ­λοι σοι εἶ­πον πε­ρὶ ἐ­μοῦ; Ἀ­πε­κρί­θη ὁ Πι­λᾶ­τος· μή­τι ἐ­γὼ Ἰ­ου­δαῖ­ός εἰ­μι; τὸ ἔ­θνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρ­χι­ε­ρεῖς πα­ρέ­δω­κάν σε ἐ­μοί· τί ἐ­ποί­η­σας; Ἀ­πε­κρί­θη Ἰ­η­σοῦς· Ἡ βα­σι­λεί­α ἡ ἐ­μὴ οὐκ ἔ­στιν ἐκ τοῦ κό­σμου τού­του· εἰ ἐκ τοῦ κό­σμου τού­του ἦν ἡ βα­σι­λεί­α ἡ ἐ­μή, οἱ ὑ­πη­ρέ­ται ἂν οἱ ἐ­μοὶ ἠ­γω­νί­ζον­το, ἵ­να μὴ πα­ρα­δο­θῶ τοῖς Ἰ­ου­δαί­οις· νῦν δὲ ἡ βα­σι­λεί­α ἡ ἐ­μὴ οὐκ ἔ­στιν ἐν­τεῦ­θεν. Εἶ­πεν οὖν αὐ­τῷ ὁ Πι­λᾶ­τος· Οὐ­κοῦν βα­σι­λεὺς εἶ σύ; Ἀ­πε­κρί­θη Ἰ­η­σοῦς· Σὺ λέ­γεις ὅ­τι βα­σι­λεύς εἰ­μι ἐ­γώ. Ἐ­γὼ εἰς τοῦ­το γε­γέν­νη­μαι καὶ εἰς τοῦ­το ἐ­λή­λυ­θα εἰς τὸν κό­σμον, ἵ­να μαρ­τυ­ρή­σω τῇ ἀ­λη­θεί­ᾳ. Πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀ­λη­θεί­ας ἀ­κού­ει μου τῆς φω­νῆς. Λέ­γει αὐ­τῷ ὁ Πι­λᾶ­τος· Τί ἐ­στιν ἀ­λή­θει­α;

Καὶ τοῦ­το εἰ­πὼν πά­λιν ἐ­ξῆλ­θε πρὸς τοὺς Ἰ­ου­δαί­ους καὶ λέ­γει αὐ­τοῖς· Ἐ­γὼ οὐ­δε­μί­αν αἰ­τί­αν εὑ­ρί­σκω ἐν αὐ­τῷ· ἔ­στι δὲ συ­νή­θει­α ὑ­μῖν ἵ­να ἕ­να ὑ­μῖν ἀ­πο­λύ­σω ἐν τῷ πά­σχα· βού­λε­σθε οὖν ὑ­μῖν ἀ­πο­λύ­σω τὸν βα­σι­λέ­α τῶν Ἰ­ου­δαί­ων; Ἐ­κραύ­γα­σαν οὖν πά­λιν πάν­τες λέ­γον­τες· Μὴ τοῦ­τον, ἀλ­λὰ τὸν Βα­ραβ­βᾶν. Ἦν δὲ ὁ Βα­ραβ­βᾶς λῃ­στής.

Τό­τε οὖν ἔ­λα­βεν ὁ Πι­λᾶ­τος τὸν Ἰ­η­σοῦν καὶ ἐ­μα­στί­γω­σε. Καὶ οἱ στρα­τι­ῶ­ται πλέ­ξαν­τες στέ­φα­νον ἐξ ἀ­καν­θῶν ἐ­πέ­θη­καν αὐ­τοῦ τῇ κε­φα­λῇ, καὶ ἱ­μά­τι­ον πορ­φυ­ροῦν πε­ρι­έ­βα­λον αὐ­τὸν καὶ ἔ­λε­γον· Χαῖ­ρε ὁ βα­σι­λεὺς τῶν Ἰ­ου­δαί­ων· καὶ ἐ­δί­δουν αὐ­τῷ ῥα­πί­σμα­τα. Ἐ­ξῆλ­θεν οὖν πά­λιν ἔ­ξω ὁ Πι­λᾶ­τος καὶ λέ­γει αὐ­τοῖς· Ἴ­δε ἄ­γω ὑ­μῖν αὐ­τὸν ἔ­ξω, ἵ­να γνῶ­τε ὅ­τι ἐν αὐ­τῷ οὐ­δε­μί­αν αἰ­τί­αν εὑ­ρί­σκω. Ἐ­ξῆλ­θεν οὖν ὁ Ἰ­η­σοῦς ἔ­ξω φο­ρῶν τὸν ἀ­κάν­θι­νον στέ­φα­νον καὶ τὸ πορ­φυ­ροῦν ἱ­μά­τι­ον, καὶ λέ­γει αὐ­τοῖς· Ἴ­δε ὁ ἄν­θρω­πος. Ὅ­τε οὖν εἶ­δον αὐ­τὸν οἱ ἀρ­χι­ε­ρεῖς καὶ οἱ ὑ­πη­ρέ­ται, ἐ­κραύ­γα­σαν λέ­γον­τες· Σταύ­ρω­σον σταύ­ρω­σον αὐ­τόν. Λέ­γει αὐ­τοῖς ὁ Πι­λᾶ­τος· Λά­βε­τε αὐ­τὸν ὑ­μεῖς καὶ σταυ­ρώ­σα­τε· ἐ­γὼ γὰρ οὐχ εὑ­ρί­σκω ἐν αὐ­τῷ αἰ­τί­αν. Ἀ­πε­κρί­θη­σαν αὐ­τῷ οἱ Ἰ­ου­δαῖ­οι· Ἡ­μεῖς νό­μον ἔ­χο­μεν, καὶ κα­τὰ τὸν νό­μον ἡ­μῶν ὀ­φεί­λει ἀ­πο­θα­νεῖν, ὅ­τι ἑ­αυ­τὸν Θε­οῦ Υἱ­ὸν ἐ­ποί­η­σεν.

Ὅ­τε οὖν ἤ­κου­σεν ὁ Πι­λᾶ­τος τοῦ­τον τὸν λό­γον, μᾶλ­λον ἐ­φο­βή­θη, καὶ εἰ­σῆλ­θεν εἰς τὸ πραι­τώ­ρι­ον πά­λιν καὶ λέ­γει τῷ Ἰ­η­σοῦ· Πό­θεν εἶ σύ; Ὁ δὲ Ἰ­η­σοῦς ἀ­πό­κρι­σιν οὐκ ἔ­δω­κεν αὐ­τῷ. Λέ­γει οὖν αὐ­τῷ ὁ Πι­λᾶ­τος· Ἐ­μοὶ οὐ λα­λεῖς; οὐκ οἶ­δας ὅ­τι ἐ­ξου­σί­αν ἔ­χω σταυ­ρῶ­σαί σε καὶ ἐ­ξου­σί­αν ἔ­χω ἀ­πο­λῦ­σαί σε; Ἀ­πε­κρί­θη ὁ Ἰ­η­σοῦς· Οὐκ εἶ­χες ἐ­ξου­σί­αν οὐ­δε­μί­αν κατ᾿ ἐ­μοῦ, εἰ μὴ ἦν σοι δε­δο­μέ­νον ἄ­νω­θεν· δι­ὰ τοῦ­το ὁ πα­ρα­δι­δούς μέ σοι μεί­ζο­να ἁ­μαρ­τί­αν ἔ­χει.

Ἐκ τού­του ἐ­ζή­τει ὁ Πι­λᾶ­τος ἀ­πο­λῦ­σαι αὐ­τόν· οἱ δὲ Ἰ­ου­δαῖ­οι ἔ­κρα­ζον λέ­γον­τες· Ἐ­ὰν τοῦ­τον ἀ­πο­λύ­σῃς, οὐκ εἶ φί­λος τοῦ Καί­σα­ρος. Πᾶς ὁ βα­σι­λέ­α ἑ­αυ­τὸν ποι­ῶν ἀν­τι­λέ­γει τῷ Καί­σα­ρι. Ὁ οὖν Πι­λᾶ­τος ἀ­κού­σας τοῦ­τον τὸν λό­γον ἤ­γα­γεν ἔ­ξω τὸν Ἰ­η­σοῦν, καὶ ἐ­κά­θι­σεν ἐ­πὶ τοῦ βή­μα­τος εἰς τό­πον λε­γό­με­νον Λι­θό­στρω­τον, ἑ­βρα­ϊ­στὶ δὲ Γαβ­βα­θᾶ· ἦν δὲ πα­ρα­σκευ­ὴ τοῦ πά­σχα, ὥ­ρα δὲ ὡ­σεὶ ἕ­κτη· καὶ λέ­γει τοῖς Ἰ­ου­δαί­οις· Ἴ­δε ὁ βα­σι­λεὺς ὑ­μῶν. Οἱ δὲ ἐ­κραύ­γα­σαν· ἆ­ρον ἆ­ρον, σταύ­ρω­σον αὐ­τόν. Λέ­γει αὐ­τοῖς ὁ Πι­λᾶ­τος· Τὸν βα­σι­λέ­α ὑ­μῶν σταυ­ρώ­σω; Ἀ­πε­κρί­θη­σαν οἱ ἀρ­χι­ε­ρεῖς· Οὐκ ἔ­χο­μεν βα­σι­λέ­α εἰ μὴ Καί­σα­ρα. Τό­τε οὖν πα­ρέ­δω­κεν αὐ­τὸν αὐ­τοῖς ἵ­να σταυ­ρω­θῇ.

Ὁ α´ χο­ρός· Δό­ξα τῇ μα­κρο­θυ­μί­ᾳ σου, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

### \* \* \*

## Καὶ ἄρ­χε­ται ὁ β´ χο­ρὸς τῆς δ´ τρι­ά­δος τῶν ἀν­τι­φώ­νων.

## Ἀν­τί­φω­νον Ι´. Ἦ­χος πλ. β´.

Ὁ ἀ­να­βαλ­λό­με­νος φῶς ὡς ἱ­μά­τι­ον, γυ­μνὸς εἰς κρί­σιν ἵ­στα­το, καὶ ἐν σι­α­γό­νι ῥά­πι­σμα ἐ­δέ­ξα­το, ὑ­πὸ χει­ρῶν ὧν ἔ­πλα­σεν· ὁ δὲ πα­ρά­νο­μος λα­ός, τῷ σταυ­ρῷ προ­σή­λω­σε, τὸν Κύ­ρι­ον τῆς δό­ξης· τό­τε τὸ κα­τα­πέ­τα­σμα, τοῦ Να­οῦ ἐ­σχί­σθη· ὁ ἥ­λι­ος ἐ­σκό­τα­σε, μὴ φέ­ρων θε­ά­σα­σθαι, Θε­ὸν ὑ­βρι­ζό­με­νον, ὃν τρέ­μει τὰ σύμ­παν­τα. Αὐ­τὸν προ­σκυ­νή­σω­μεν.

Ὁ μα­θη­τὴς ἠρ­νή­σα­το, ὁ λῃ­στὴς ἐ­βό­η­σε· Μνή­σθη­τί μου Κύ­ρι­ε, ἐν τῇ βα­σι­λεί­ᾳ σου.

Δόξα... Καὶ νῦν...Θε­ο­το­κί­ον.

Εἰ­ρή­νευ­σον τὸν κό­σμον, ὁ ἐκ Παρ­θέ­νου κα­τα­δε­ξά­με­νος Κύ­ρι­ε, σάρ­κα φο­ρέ­σαι ὑ­πὲρ δού­λων, ἵ­να συμ­φώ­νως, σὲ δο­ξο­λο­γοῦ­μεν Φι­λάν­θρω­πε.

## Ἀν­τί­φω­νον ΙΑ´. Ἦ­χος πλ. β´.

Ἀν­τὶ ἀ­γα­θῶν, ὧν ἐ­ποί­η­σας Χρι­στέ, τῷ γέ­νει τῶν Ἑ­βραί­ων, σταυ­ρω­θῆ­ναί σε κα­τε­δί­κα­σαν, ὄ­ξος καὶ χο­λήν σε πο­τί­σαν­τες. Ἀλ­λὰ δὸς αὐ­τοῖς Κύ­ρι­ε, κα­τὰ τὰ ἔρ­γα αὐ­τῶν, ὅ­τι οὐ συ­νῆ­καν, τὴν σὴν συγ­κα­τά­βα­σιν.

Ἐ­πὶ τῇ προ­δο­σί­ᾳ, οὐκ ἠρ­κέ­σθη­σαν Χρι­στὲ τὰ γέ­νη τῶν Ἑ­βραί­ων, ἀλλ᾿ ἐ­κί­νουν τὰς κε­φα­λὰς αὐ­τῶν, μυ­κτη­ρι­σμὸν καὶ χλεύ­ην προ­σά­γον­τες. Ἀλ­λὰ δὸς αὐ­τοῖς Κύ­ρι­ε, κα­τὰ τὰ ἔρ­γα αὐ­τῶν, ὅ­τι κε­νὰ κα­τὰ σοῦ ἐ­με­λέ­τη­σαν.

Οὔ­τε γῆ ὡς ἐ­σεί­σθη, οὔ­τε πέ­τραι ὡς ἐῤ­ῥά­γη­σαν, Ἑ­βραί­ους ἔ­πει­σαν, οὔ­τε τοῦ Να­οῦ τὸ κα­τα­πέ­τα­σμα, οὔ­τε τῶν νε­κρῶν ἡ ἀ­νά­στα­σις. Ἀλ­λὰ δὸς αὐ­τοῖς Κύ­ρι­ε, κα­τὰ τὰ ἔρ­γα αὐ­τῶν, ὅ­τι κε­νὰ κα­τὰ σοῦ ἐ­με­λέ­τη­σαν.

Δόξα... Καὶ νῦν...Θε­ο­το­κί­ον.

Θε­ὸν ἐκ σοῦ σαρ­κω­θέν­τα ἔ­γνω­μεν, Θε­ο­τό­κε Παρ­θέ­νε, μό­νη ἁ­γνή, μό­νη εὐ­λο­γη­μέ­νη· δι­ὸ ἀ­παύ­στως, σὲ ἀ­νυ­μνοῦν­τες με­γα­λύ­νο­μεν.

## Ἀν­τί­φω­νον ΙΒ´. Ἦ­χος πλ. δ´.

Τά­δε λέ­γει Κύ­ρι­ος τοῖς Ἰ­ου­δαί­οις· Λα­ός μου τί ἐ­ποί­η­σά σοι, ἢ τί σοι πα­ρη­νώ­χλη­σα; τοὺς τυ­φλούς σου ἐ­φώ­τι­σα, τοὺς λε­προύς σου ἐ­κα­θά­ρι­σα, ἄν­δρα ὄν­τα ἐ­πὶ κλί­νης ἠ­νωρ­θω­σά­μην. Λα­ός μου τί ἐ­ποί­η­σά σοι, καὶ τί μοι ἀν­τα­πέ­δω­κας; ἀν­τὶ τοῦ μάν­να χο­λήν· ἀν­τὶ τοῦ ὕ­δα­τος ὄ­ξος· ἀν­τὶ τοῦ ἀ­γα­πᾶν με, σταυ­ρῷ με προ­ση­λώ­σα­τε. Οὐ­κέ­τι στέ­γω λοι­πόν· κα­λέ­σω μου τὰ ἔ­θνη, κἀ­κεῖ­νά με δο­ξά­σου­σι, σὺν τῷ Πα­τρὶ καὶ τῷ Πνεύ­μα­τι· κἀ­γὼ αὐ­τοῖς δω­ρή­σο­μαι, ζω­ὴν τὴν αἰ­ώ­νι­ον.

Σή­με­ρον τοῦ Να­οῦ τὸ κα­τα­πέ­τα­σμα, εἰς ἔ­λεγ­χον ῥή­γνυ­ται τῶν πα­ρα­νό­μων· καὶ τὰς ἰ­δί­ας ἀ­κτῖ­νας, ὁ ἥ­λι­ος κρύ­πτει, Δε­σπό­την ὁ­ρῶν σταυ­ρού­με­νον.

Οἱ νο­μο­θέ­ται τοῦ Ἰσ­ρα­ήλ, Ἰ­ου­δαῖ­οι καὶ Φα­ρι­σαῖ­οι, ὁ χο­ρὸς τῶν Ἀ­πο­στό­λων βο­ᾷ πρὸς ὑ­μᾶς· Ἴ­δε να­ός, ὃν ὑ­μεῖς ἐ­λύ­σα­τε· ἴ­δε ἀ­μνός, ὃν ὑ­μεῖς ἐ­σταυ­ρώ­σα­τε· τά­φῳ πα­ρε­δώ­κα­τε, ἀλλ᾿ ἐ­ξου­σί­ᾳ ἑ­αυ­τοῦ ἀ­νέ­στη. Μὴ πλα­νᾶ­σθε Ἰ­ου­δαῖ­οι· αὐ­τὸς γάρ ἐ­στιν, ὁ ἐν θα­λάσ­σῃ σώ­σας, καὶ ἐν ἐ­ρή­μῳ θρέ­ψας· αὐ­τός ἐ­στιν ἡ ζω­ὴ καὶ τὸ φῶς, καὶ ἡ εἰ­ρή­νη τοῦ κό­σμου.

Δόξα... Καὶ νῦν...Θε­ο­το­κί­ον.

Χαῖ­ρε ἡ πύ­λη τοῦ Βα­σι­λέ­ως τῆς δό­ξης, ἣν ὁ Ὕ­ψι­στος μό­νος δι­ώ­δευ­σε, καὶ πά­λιν ἐ­σφρα­γι­σμέ­νην κα­τέ­λι­πεν, (ὁ α´ χο­ρὸς) εἰς σω­τη­ρί­αν τῶν ψυ­χῶν ἡ­μῶν.

## Ὁ β´ χο­ρός·

## Κά­θι­σμα. Ἦ­χος πλ. δ´.

Ὅ­τε πα­ρέ­στης τῷ Κα­ϊ­ά­φᾳ ὁ Θε­ός, καὶ πα­ρε­δό­θης τῷ Πι­λά­τῳ ὁ Κρι­τής, αἱ οὐ­ρά­νι­αι Δυ­νά­μεις, ἐκ τοῦ φό­βου ἐ­σα­λεύ­θη­σαν· τό­τε δὲ καὶ ὑ­ψώ­θης ἐ­πὶ τοῦ ξύ­λου, ἐν μέ­σῳ δύ­ο λῃ­στῶν, καὶ ἐ­λο­γί­σθης με­τὰ ἀ­νό­μων, ὁ ἀ­να­μάρ­τη­τος, δι­ὰ τὸ σῶ­σαι τὸν ἄν­θρω­πον. Ἀ­νε­ξί­κα­κε Κύ­ρι­ε δό­ξα σοι.

### \* \* \*

Ὁ δι­ά­κο­νος· Καὶ ὑ­πὲρ τοῦ κα­τα­ξι­ω­θῆ­ναι ἡ­μᾶς τῆς ἀ­κρο­ά­σε­ως τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου Κύ­ρι­ον τὸν Θε­ὸν ἡ­μῶν ἱ­κε­τεύ­σω­μεν.

Ὁ λα­ός· Κύ­ρι­ε, ἐ­λέ­η­σον. (γ´)

Ὁ δι­ά­κο­νος· Σο­φί­α· ὀρ­θοί· ἀ­κού­σω­μεν τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Εἰ­ρή­νη πᾶ­σι.

Ὁ λα­ός· Καὶ τῷ πνεύ­μα­τί σου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Ἐκ τοῦ κα­τὰ Ματ­θαῖ­ον ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου τὸ ἀ­νά­γνω­σμα.

Ὁ λα­ός· Δό­ξα σοι, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

Ὁ δι­ά­κο­νος· Πρό­σχω­μεν.

## Ὁ ἱ­ε­ρεὺς ἀ­να­γι­νώ­σκει τὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ον.

## ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ε´ . (Ματθ. κζ´ 3-32).

Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῳ ἰ­δὼν Ἰ­ού­δας ὅ­τι ὁ Ἰ­η­σοῦς κα­τε­κρί­θη, με­τα­με­λη­θεὶς ἀ­πέ­στρε­ψε τὰ τρι­ά­κον­τα ἀρ­γύ­ρι­α τοῖς ἀρ­χι­ε­ρεῦ­σι καὶ τοῖς πρε­σβυ­τέ­ροις λέ­γων· Ἥ­μαρ­τον πα­ρα­δοὺς αἷ­μα ἀ­θῷ­ον. Οἱ δὲ εἶ­πον· Τί πρὸς ἡ­μᾶς; Σὺ ὄ­ψει. Καὶ ῥί­ψας τὰ ἀρ­γύ­ρι­α ἐν τῷ να­ῷ ἀ­νε­χώ­ρη­σε, καὶ ἀ­πελ­θὼν ἀ­πήγ­ξα­το.

Οἱ δὲ ἀρ­χι­ε­ρεῖς λα­βόν­τες τὰ ἀρ­γύ­ρι­α εἶ­πον· Οὐκ ἔ­ξε­στι βα­λεῖν αὐ­τὰ εἰς τὸν κορ­βα­νᾶν, ἐ­πεὶ τι­μὴ αἵ­μα­τός ἐ­στι. Συμ­βού­λι­ον δὲ λα­βόν­τες ἠ­γό­ρα­σαν ἐξ αὐ­τῶν τὸν ἀ­γρὸν τοῦ κε­ρα­μέ­ως εἰς τα­φὴν τοῖς ξέ­νοις· δι­ὸ ἐ­κλή­θη ὁ ἀ­γρὸς ἐ­κεῖ­νος ἀ­γρὸς αἵ­μα­τος ἕ­ως τῆς σή­με­ρον. Τό­τε ἐ­πλη­ρώ­θη τὸ ῥη­θὲν δι­ὰ Ἱ­ε­ρε­μί­ου τοῦ προ­φή­του λέ­γον­τος· «καὶ ἔ­λα­βον τὰ τρι­ά­κον­τα ἀρ­γύ­ρι­α, τὴν τι­μὴν τοῦ τε­τι­μη­μέ­νου ὃν ἐ­τι­μή­σαν­το ἀ­πὸ υἱ­ῶν Ἰσ­ρα­ήλ, καὶ ἔ­δω­καν αὐ­τὰ εἰς τὸν ἀ­γρὸν τοῦ κε­ρα­μέ­ως, κα­θὰ συ­νέ­τα­ξέ μοι Κύ­ρι­ος».

Ὁ δὲ Ἰ­η­σοῦς ἔ­στη ἔμ­προ­σθεν τοῦ ἡ­γε­μό­νος· καὶ ἐ­πη­ρώ­τη­σεν αὐ­τὸν ὁ ἡ­γε­μὼν λέ­γων· Σὺ εἶ ὁ βα­σι­λεὺς τῶν Ἰ­ου­δαί­ων; Ὁ δὲ Ἰ­η­σοῦς ἔ­φη αὐ­τῷ· Σὺ λέ­γεις. Καὶ ἐν τῷ κα­τη­γο­ρεῖ­σθαι αὐ­τὸν ὑ­πὸ τῶν ἀρ­χι­ε­ρέ­ων καὶ τῶν πρε­σβυ­τέ­ρων οὐ­δὲν ἀ­πε­κρί­να­το. Τό­τε λέ­γει αὐ­τῷ ὁ Πι­λᾶ­τος· Οὐκ ἀ­κού­εις πό­σα σου κα­τα­μαρ­τυ­ροῦ­σι; Καὶ οὐκ ἀ­πε­κρί­θη αὐ­τῷ πρὸς οὐ­δὲ ἓν ῥῆ­μα, ὥ­στε θαυ­μά­ζειν τὸν ἡ­γε­μό­να λί­αν.

Κα­τὰ δὲ ἑ­ορ­τὴν εἰ­ώ­θει ὁ ἡ­γε­μὼν ἀ­πο­λύ­ειν ἕ­να τῷ ὄ­χλῳ δέ­σμι­ον, ὃν ἤ­θε­λον. Εἶ­χον δὲ τό­τε δέ­σμι­ον ἐ­πί­ση­μον λε­γό­με­νον Βα­ραβ­βᾶν. Συ­νηγ­μέ­νων οὖν αὐ­τῶν εἶ­πεν αὐ­τοῖς ὁ Πι­λᾶ­τος· τί­να θέ­λε­τε ἀ­πο­λύ­σω ὑ­μῖν; Βα­ραβ­βᾶν ἢ Ἰ­η­σοῦν τὸν λε­γό­με­νον Χρι­στόν; ᾜ­δει γὰρ ὅ­τι δι­ὰ φθό­νον πα­ρέ­δω­καν αὐ­τόν.

Κα­θη­μέ­νου δὲ αὐ­τοῦ ἐ­πὶ τοῦ βή­μα­τος ἀ­πέ­στει­λε πρὸς αὐ­τὸν ἡ γυ­νὴ αὐ­τοῦ λέ­γου­σα· μη­δέν σοι καὶ τῷ δι­καί­ῳ ἐ­κεί­νῳ· πολ­λὰ γὰρ ἔ­πα­θον σή­με­ρον κατ᾿ ὄ­ναρ δι᾿ αὐ­τόν.

Οἱ δὲ ἀρ­χι­ε­ρεῖς καὶ οἱ πρε­σβύ­τε­ροι ἔ­πει­σαν τοὺς ὄ­χλους ἵ­να αἰ­τή­σων­ται τὸν Βα­ραβ­βᾶν, τὸν δὲ Ἰη­σοῦν ἀ­πο­λέ­σω­σιν. Ἀ­πο­κρι­θεὶς δὲ ὁ ἡ­γε­μὼν εἶ­πεν αὐ­τοῖς· Τί­να θέ­λε­τε ἀ­πὸ τῶν δύ­ο ἀ­πο­λύ­σω ὑμῖν; Οἱ δὲ εἶ­πον· Βα­ραβ­βᾶν. Λέ­γει αὐ­τοῖς ὁ Πι­λᾶ­τος· Τί οὖν ποι­ή­σω Ἰ­η­σοῦν τὸν λε­γό­με­νον Χρι­στόν; Λέ­γου­σιν αὐ­τῷ πάν­τες· Σταυ­ρω­θή­τω. Ὁ δὲ ἡ­γε­μὼν ἔ­φη· Τί γὰρ κα­κὸν ἐ­ποί­η­σεν; Οἱ δὲ πε­ρισ­σῶς ἔ­κρα­ζον λέ­γον­τες· Σταυ­ρω­θή­τω.

Ἰ­δὼν δὲ ὁ Πι­λᾶ­τος ὅ­τι οὐ­δὲν ὠ­φε­λεῖ, ἀλ­λὰ μᾶλ­λον θό­ρυ­βος γίνε­ται, λα­βὼν ὕ­δωρ ἀ­πε­νί­ψα­το τὰς χεῖ­ρας ἀ­πέ­ναν­τι τοῦ ὄ­χλου λέ­γων· Ἀ­θῷ­ός εἰ­μι ἀ­πὸ τοῦ αἵ­μα­τος τοῦ δι­καί­ου τού­του· ὑ­μεῖς ὄ­ψε­σθε. Καὶ ἀ­πο­κρι­θεὶς πᾶς ὁ λα­ὸς εἶ­πε· Τὸ αἷ­μα αὐ­τοῦ ἐφ᾿ ἡ­μᾶς καὶ ἐ­πὶ τὰ τέ­κνα ἡ­μῶν. Τό­τε ἀ­πέ­λυ­σεν αὐ­τοῖς τὸν Βα­ραβ­βᾶν, τὸν δὲ Ἰ­η­σοῦν φραγ­γε­λώ­σας πα­ρέ­δω­κεν ἵ­να σταυ­ρω­θῇ.

Τό­τε οἱ στρα­τι­ῶ­ται τοῦ ἡ­γε­μό­νος πα­ρα­λα­βόν­τες τὸν Ἰ­η­σοῦν εἰς τὸ πραι­τώ­ρι­ον συ­νή­γα­γον ἐπ᾿ αὐ­τὸν ὅ­λην τὴν σπεῖ­ραν· καὶ ἐκ­δύ­σαν­τες αὐ­τὸν πε­ρι­έ­θη­καν αὐ­τῷ χλα­μύ­δα κοκ­κί­νην, καὶ πλέ­ξαν­τες στέ­φα­νον ἐκ ἀ­καν­θῶν ἐ­πέ­θη­καν ἐ­πὶ τὴν κε­φα­λὴν αὐ­τοῦ καὶ κά­λα­μον ἐ­πὶ τὴν δε­ξι­ὰν αὐ­τοῦ, καὶ γο­νυ­πε­τή­σαν­τες ἔμ­προ­σθεν αὐ­τοῦ ἐ­νέ­παι­ζον αὐ­τῷ λέ­γον­τες· Χαῖ­ρε ὁ βα­σι­λεὺς τῶν Ἰ­ου­δαί­ων· καὶ ἐμ­πτύ­σαν­τες εἰς αὐ­τὸν ἔ­λα­βον τὸν κά­λα­μον καὶ ἔ­τυ­πτον εἰς τὴν κε­φα­λὴν αὐ­τοῦ.

Καὶ ὅ­τε ἐ­νέ­παι­ξαν αὐ­τῷ, ἐ­ξέ­δυ­σαν αὐ­τὸν τὴν χλα­μύ­δα καὶ ἐ­νέ­δυ­σαν αὐ­τὸν τὰ ἱ­μά­τι­α αὐ­τοῦ, καὶ ἀ­πή­γα­γον αὐ­τὸν εἰς τὸ σταυ­ρῶ­σαι. Ἐ­ξερ­χό­με­νοι δὲ εὗ­ρον ἄν­θρω­πον Κυ­ρη­ναῖ­ον ὀ­νό­μα­τι Σί­μω­να· τοῦ­τον ἠγ­γά­ρευ­σαν ἵ­να ἄ­ρῃ τὸν σταυ­ρὸν αὐ­τοῦ.

Ὁ β´ χο­ρός· Δό­ξα τῇ μα­κρο­θυ­μί­ᾳ σου, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

Καὶ ἄρ­χε­ται ὁ α´ χο­ρὸς τῆς ε´ τρι­ά­δος τῶν ἀν­τι­φώ­νων.

## Ἀν­τί­φω­νον ΙΓ´. Ἦ­χος πλ. β´.

Τὸ ἄ­θροι­σμα τῶν Ἰ­ου­δαί­ων, τῷ Πι­λά­τῳ ᾐ­τή­σαν­το, σταυ­ρω­θῆ­ναί σε Κύ­ρι­ε· αἰ­τί­αν γὰρ ἐν σοὶ μὴ εὑ­ρόν­τες, τὸν ὑ­πεύ­θυ­νον Βα­ραβ­βᾶν ἠ­λευ­θέ­ρω­σαν, καὶ σὲ τὸν Δί­και­ον κα­τε­δί­κα­σαν, μι­αι­φο­νί­ας ἔγ­κλη­μα κλη­ρω­σά­με­νοι. Ἀλ­λὰ δὸς αὐ­τοῖς Κύ­ρι­ε, τὸ ἀν­τα­πό­δο­μα αὐ­τῶν, ὅ­τι κε­νὰ κα­τὰ σοῦ ἐ­με­λέ­τη­σαν.

Ὃν πάν­τα φρίσ­σει καὶ τρέ­μει, καὶ πᾶ­σα γλῶσ­σα ὑ­μνεῖ, Χρι­στὸν Θε­οῦ δύ­να­μιν, καὶ Θε­οῦ σο­φί­αν, οἱ ἱ­ε­ρεῖς ἐῤ­ῥά­πι­σαν, καὶ ἔ­δω­καν αὐ­τῷ χο­λήν· καὶ πάν­τα πα­θεῖν κα­τε­δέ­ξα­το, σῶ­σαι θέ­λων ἡ­μᾶς, ἐκ τῶν ἀ­νο­μι­ῶν ἡ­μῶν, τῷ ἰ­δί­ῳ αἵ­μα­τι, ὡς φι­λάν­θρω­πος.

Δόξα... Καὶ νῦν...Θε­ο­το­κί­ον.

Θε­ο­τό­κε ἡ τε­κοῦ­σα δι­ὰ λό­γου, ὑ­πὲρ λό­γον τὸν Κτί­στην τὸν ἴ­δι­ον, αὐ­τὸν δυ­σώ­πει, σῶ­σαι τὰς ψυ­χὰς ἡ­μῶν.

## Ἀν­τί­φω­νον ΙΔ´. Ἦ­χος πλ. δ´.

Κύ­ρι­ε, ὁ τὸν λῃ­στὴν συ­νο­δοι­πό­ρον λα­βών, τὸν ἐν αἵ­μα­τι χεῖ­ρας μο­λύ­ναν­τα, καὶ ἡ­μᾶς σὺν αὐ­τῷ κα­τα­ρίθ­μη­σον, ὡς ἀ­γα­θὸς καὶ φι­λάν­θρω­πος.

Μι­κρὰν φω­νήν, ἀ­φῆ­κεν ὁ λῃ­στὴς ἐν τῷ σταυ­ρῷ, με­γά­λην πί­στιν εὗ­ρε, μι­ᾷ ῥο­πῇ ἐ­σώ­θη, καὶ πρῶ­τος Πα­ρα­δεί­σου, πύ­λας ἀ­νοί­ξας εἰ­σῆλ­θεν· ὁ αὐ­τοῦ τὴν με­τά­νοι­αν προσ­δε­ξά­με­νος, Κύ­ρι­ε δό­ξα σοι.

Δόξα... Καὶ νῦν...Θε­ο­το­κί­ον.

Χαῖ­ρε ἡ δι᾿ Ἀγ­γέ­λου, τὴν χα­ρὰν τοῦ κό­σμου δε­ξα­μέ­νη· χαῖ­ρε ἡ τε­κοῦ­σα, τὸν Ποι­η­τήν σου καὶ Κύ­ρι­ον· χαῖ­ρε ἡ ἀ­ξι­ω­θεῖ­σα, γε­νέ­σθαι, Μή­τηρ Χρι­στοῦ τοῦ Θε­οῦ.

Με­τὰ τὸ τέ­λος τοῦ ιδ´ ἀν­τι­φώ­νου ὁ ἱ­ε­ρεὺς ἐν­δε­δυ­μέ­νος ἐ­πι­τρα­χή­λι­ον καὶ φε­λώ­νι­ον αἴ­ρει τὸν Σταυ­ρὸν καὶ πε­ρι­ελ­θὼν τὴν ἁ­γί­αν Τρά­πε­ζαν ἐ­ξέρ­χε­ται δι­ὰ τῆς βο­ρεί­ας πύ­λης τοῦ ἱ­ε­ροῦ βή­μα­τος καί, προ­πο­ρευ­ο­μέ­νων λαμ­πά­δων καὶ τῶν ἑ­ξα­πτε­ρύ­γων καὶ τοῦ δι­α­κό­νου με­τὰ τοῦ θυ­μι­α­τοῦ δι­α­σχί­ζει τὸ βό­ρει­ον καὶ τὸ κεν­τρι­κὸν κλῖ­τος τοῦ να­οῦ ἀ­παγ­γέλ­λων ἐμ­με­λῶς τὸ Σή­με­ρον κρε­μᾶ­ται ἐ­πὶ ξύ­λου· ἐλ­θὼν δὲ εἰς τὸ μέ­σον τοῦ να­οῦ πή­γνυ­σι τὸν Σταυ­ρὸν καὶ θυ­μι­ά­σας αὐ­τὸν καὶ ποι­ή­σας τρεῖς με­τα­νοί­ας ἀ­σπά­ζε­ται αὐ­τὸν καὶ εἰ­σέρ­χε­ται με­τὰ τοῦ δι­α­κό­νου εἰς τὸ ἱ­ε­ρόν· Τὸ Τροπάριον «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου...» ψάλλεται ἀκολούθως ὑπὸ ἀμφοτέρων τῶν Χορῶν.

## Ἀν­τί­φω­νον ΙΕ´. Ἦ­χος πλ. β´.

Σή­με­ρον κρε­μᾶ­ται ἐ­πὶ ξύ­λου, ὁ ἐν ὕ­δα­σι τὴν γῆν κρε­μά­σας.

Στέ­φα­νον ἐξ ἀ­καν­θῶν πε­ρι­τί­θε­ται, ὁ τῶν Ἀγ­γέ­λων Βα­σι­λεύς.

Ψευ­δῆ πορ­φύ­ραν πε­ρι­βάλ­λε­ται, ὁ πε­ρι­βάλ­λων τὸν οὐ­ρα­νὸν ἐν νε­φέ­λαις.

Ῥά­πι­σμα κα­τε­δέ­ξα­το, ὁ ἐν Ἰ­ορ­δά­νῃ ἐ­λευ­θε­ρώ­σας τὸν Ἀ­δάμ.

Ἥ­λοις προ­ση­λώ­θη, ὁ Νυμ­φί­ος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.

Λόγ­χῃ ἐ­κεν­τή­θη, ὁ Υἱ­ὸς τῆς Παρ­θέ­νου.

Προ­σκυ­νοῦ­μέν σου τὰ Πά­θη Χρι­στέ.

Προ­σκυ­νοῦ­μέν σου τὰ Πά­θη Χρι­στέ.

Προ­σκυ­νοῦ­μέν σου τὰ Πά­θη Χρι­στέ. Δεῖ­ξον ἡ­μῖν, καὶ τὴν ἔν­δο­ξόν σου Ἀ­νά­στα­σιν.

Μὴ ὡς Ἰ­ου­δαῖ­οι ἑ­ορ­τά­σω­μεν· καὶ γὰρ τὸ Πά­σχα ἡ­μῶν, ὑ­πὲρ ἡ­μῶν ἐ­τύ­θη Χρι­στὸς ὁ Θε­ός· ἀλλ᾿ ἐκ­κα­θά­ρω­μεν ἑ­αυ­τούς, ἀ­πὸ παν­τὸς μο­λυ­σμοῦ, καὶ εἰ­λι­κρι­νῶς δε­η­θῶ­μεν αὐ­τῷ· Ἀ­νά­στα Κύ­ρι­ε, σῶ­σον ἡ­μᾶς ὡς φι­λάν­θρω­πος.

Ὁ Σταυ­ρός σου Κύ­ρι­ε, ζω­ὴ καὶ ἀ­νά­στα­σις, ὑ­πάρ­χει τῷ λα­ῷ σου· καὶ ἐπ᾿ αὐ­τῷ πε­ποι­θό­τες, σὲ τὸν σταυ­ρω­θέν­τα, Θε­ὸν ἡ­μῶν ὑ­μνοῦ­μεν· Ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς.

Δόξα... Καὶ νῦν...Θε­ο­το­κί­ον.

Ὁ­ρῶ­σά σε κρε­μά­με­νον, Χρι­στέ, ἡ σὲ κυ­ή­σα­σα, ἀ­νε­βό­α· Τί τὸ ξέ­νον ὃ ὁ­ρῶ, μυ­στή­ρι­ον Υἱ­έ μου; πῶς ἐ­πὶ ξύ­λου θνῄ­σκεις, σαρ­κὶ πη­γνύ­με­νος, ζω­ῆς χο­ρη­γέ;

## Ὁ α´ χο­ρός·

## Κά­θι­σμα. Ἦ­χος δ´.

Ἐ­ξη­γό­ρα­σας ἡ­μᾶς, ἐκ τῆς κα­τά­ρας τοῦ νό­μου, τῷ τι­μί­ῳ σου Αἵ­μα­τι· τῷ σταυ­ρῷ προ­ση­λω­θείς, καὶ τῇ λόγ­χῃ κεν­τη­θείς, τὴν ἀ­θα­να­σί­αν ἐ­πή­γα­σας ἀν­θρώ­ποις· Σω­τὴρ ἡ­μῶν δό­ξα σοι.

### \* \* \*

Ὁ δι­ά­κο­νος· Καὶ ὑ­πὲρ τοῦ κα­τα­ξι­ω­θῆ­ναι ἡ­μᾶς τῆς ἀ­κρο­ά­σε­ως τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου Κύ­ρι­ον τὸν Θε­ὸν ἡ­μῶν ἱ­κε­τεύ­σω­μεν.

Ὁ λα­ός· Κύ­ρι­ε, ἐ­λέ­η­σον. (γ´)

Ὁ δι­ά­κο­νος· Σο­φί­α· ὀρ­θοί· ἀ­κού­σω­μεν τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Εἰ­ρή­νη πᾶ­σι.

Ὁ λα­ός· Καὶ τῷ πνεύ­μα­τί σου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Ἐκ τοῦ κα­τὰ Μᾶρ­κον ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου τὸ ἀ­νά­γνω­σμα.

Ὁ λα­ός· Δό­ξα σοι, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

Ὁ δι­ά­κο­νος· Πρό­σχω­μεν.

## Ὁ ἱ­ε­ρεὺς ἀ­να­γι­νώ­σκει τὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ον.

## ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ϛ´ . (Μαρκ. ιε´ 16-32).

Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῳ, οἱ στρα­τι­ῶ­ται ἀ­πή­γα­γον τὸν Ἰ­η­σοῦν ἔ­σω τῆς αὐ­λῆς, ὅ ἐ­στι πραι­τώ­ρι­ον, καὶ συγ­κα­λοῦ­σιν ὅ­λην τὴν σπεῖ­ραν· καὶ ἐν­δύ­ου­σιν αὐ­τὸν πορ­φύ­ραν καὶ πε­ρι­τι­θέ­α­σιν αὐ­τῷ πλέ­ξαν­τες ἀ­κάν­θι­νον στέ­φα­νον, καὶ ἤρ­ξαν­το ἀ­σπά­ζε­σθαι αὐ­τόν· Χαῖ­ρε ὁ βα­σι­λεὺς τῶν Ἰ­ου­δαί­ων· καὶ ἔ­τυ­πτον αὐ­τοῦ τὴν κε­φα­λὴν κα­λά­μῳ καὶ ἐ­νέ­πτυ­ον αὐ­τῷ, καὶ τι­θέν­τες τὰ γό­να­τα προ­σε­κύ­νουν αὐ­τῷ.

Καὶ ὅ­τε ἐ­νέ­παι­ξαν αὐ­τῷ, ἐ­ξέ­δυ­σαν αὐ­τὸν τὴν πορ­φύ­ραν καὶ ἐ­νέ­δυ­σαν αὐ­τὸν τὰ ἱ­μά­τι­α τὰ ἴ­δι­α, καὶ ἐ­ξά­γου­σιν αὐ­τὸν ἵ­να σταυ­ρώ­σω­σιν αὐ­τόν. Καὶ ἀγ­γα­ρεύ­ου­σιν πα­ρά­γον­τά τι­να Σί­μω­να Κυ­ρη­ναῖ­ον, ἐρ­χό­με­νον ἀπ᾿ ἀ­γροῦ, τὸν πα­τέ­ρα Ἀ­λε­ξάν­δρου καὶ Ρού­φου, ἵ­να ἄ­ρῃ τὸν σταυ­ρὸν αὐ­τοῦ.

Καὶ φέ­ρου­σιν αὐ­τὸν ἐ­πὶ Γολ­γο­θᾶ τό­πον, ὅ ἐ­στι με­θερ­μη­νευ­ό­με­νον κρα­νί­ου τό­πος. Καὶ ἐ­δί­δουν αὐ­τῷ πι­εῖν ἐ­σμυρ­νι­σμέ­νον οἶ­νον· ὁ δὲ οὐκ ἔ­λα­βε. Καὶ σταυ­ρώ­σαν­τες αὐ­τὸν δι­α­με­ρί­ζον­ται τὰ ἱ­μά­τι­α αὐ­τοῦ βάλ­λον­τες κλῆ­ρον ἐπ᾿ αὐ­τὰ τίς τί ἄ­ρῃ. Ἦν δὲ ὥ­ρα τρί­τη καὶ ἐ­σταύ­ρω­σαν αὐ­τόν. Καὶ ἦν ἡ ἐ­πι­γρα­φὴ τῆς αἰ­τί­ας αὐ­τοῦ ἐ­πι­γε­γραμ­μέ­νη· Ὁ βα­σι­λεὺς τῶν Ἰ­ου­δαί­ων. Καὶ σὺν αὐ­τῷ σταυ­ροῦ­σι δύ­ο λῃ­στάς, ἕ­να ἐκ δε­ξι­ῶν καὶ ἕ­να ἐξ εὐ­ω­νύ­μων αὐ­τοῦ. Καὶ ἐ­πλη­ρώ­θη ἡ γρα­φὴ ἡ λέ­γου­σα· «Καὶ με­τὰ ἀ­νό­μων ἐ­λο­γί­σθη».

Καὶ οἱ πα­ρα­πο­ρευ­ό­με­νοι ἐ­βλα­σφή­μουν αὐ­τὸν κι­νοῦν­τες τὰς κε­φα­λὰς αὐ­τῶν καὶ λέ­γον­τες· Οὐ­ά, ὁ κα­τα­λύ­ων τὸν να­ὸν καὶ ἐν τρι­σὶν ἡ­μέ­ραις οἰ­κο­δο­μῶν! Σῶ­σον σε­αυ­τὸν καὶ κα­τά­βα ἀ­πὸ τοῦ σταυ­ροῦ. Ὁ­μοί­ως δὲ καὶ οἱ ἀρ­χι­ε­ρεῖς ἐμ­παί­ζον­τες πρὸς ἀλ­λή­λους με­τὰ τῶν γραμ­μα­τέ­ων ἔ­λε­γον· Ἄλ­λους ἔ­σω­σεν, ἑ­αυ­τὸν οὐ δύ­να­ται σῶ­σαι. Ὁ Χρι­στὸς ὁ βα­σι­λεὺς τοῦ Ἰσ­ρα­ὴλ κα­τα­βά­τω νῦν ἀ­πὸ τοῦ σταυ­ροῦ, ἵ­να ἴ­δω­μεν καὶ πι­στεύ­σω­μεν αὐ­τῷ.

Ὁ β´ χο­ρός· Δό­ξα τῇ μα­κρο­θυ­μί­ᾳ σου, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

### \* \* \*

## ΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ

## Καὶ ἄρ­χε­ται ὁ χο­ρὸς τῶν Μα­κα­ρι­σμῶν.

## Ἦ­χος δ´.

## Ἐν τῇ Βα­σι­λεί­ᾳ σου μνή­σθη­τι ἡ­μῶν Κύ­ρι­ε, ὅ­ταν ἔλ­θῃς ἐν τῇ Βα­σι­λεί­ᾳ σου. Μα­κά­ρι­οι οἱ πτω­χοὶ τῷ πνεύ­μα­τι, ὅ­τι αὐ­τῶν ἐ­στιν ἡ Βα­σι­λεί­α τῶν οὐ­ρα­νῶν.

## Μα­κά­ρι­οι οἱ πεν­θοῦν­τες, ὅ­τι αὐ­τοὶ πα­ρα­κλη­θή­σον­ται.

## Μα­κά­ρι­οι οἱ πρα­εῖς, ὅ­τι αὐ­τοὶ κλη­ρο­νο­μή­σου­σι τὴν γῆν.

Δι­ὰ ξύ­λου ὁ Ἀ­δάμ, Πα­ρα­δεί­σου γέ­γο­νεν ἄ­ποι­κος· δι­ὰ ξύ­λου δὲ σταυ­ροῦ, ὁ λῃ­στὴς Πα­ρά­δει­σον ᾤ­κη­σεν· ὁ μὲν γὰρ γευ­σά­με­νος, ἐν­το­λὴν ἠ­θέ­τη­σε τοῦ ποι­ή­σαν­τος· ὁ δὲ συ­σταυ­ρού­με­νος, Θε­ὸν ὡ­μο­λό­γη­σε τὸν κρυ­πτό­με­νον. Μνή­σθη­τι καὶ ἡ­μῶν Σω­τήρ, ἐν τῇ Βα­σι­λεί­ᾳ σου.

## Μα­κά­ρι­οι οἱ πει­νῶν­τες καὶ δι­ψῶν­τες τὴν δι­και­ο­σύ­νην, ὅ­τι αὐ­τοὶ χορ­τα­σθή­σον­ται.

Τὸν τοῦ νό­μου Ποι­η­τήν, ἐκ μα­θη­τοῦ ὠ­νή­σαν­το ἄ­νο­μοι, καὶ ὡς πα­ρά­νο­μον αὐ­τόν, τῷ Πι­λά­του βή­μα­τι ἔ­στη­σαν, κραυ­γά­ζον­τες· Σταύ­ρω­σον, τὸν ἐν ἐ­ρή­μῳ τού­τους μαν­να­δο­τή­σαν­τα· Ἡ­μεῖς δὲ τὸν δί­και­ον, λῃ­στὴν μι­μη­σά­με­νοι, πί­στει κρά­ζο­μεν· Μνή­σθη­τι καὶ ἡ­μῶν Σω­τήρ, ἐν τῇ Βα­σι­λεί­ᾳ σου.

## Μα­κά­ρι­οι οἱ ἐ­λε­ή­μο­νες, ὅ­τι αὐ­τοὶ ἐ­λε­η­θή­σον­ται.

Τῶν θε­ο­κτό­νων ὁ ἑ­σμός, Ἰ­ου­δαί­ων ἔ­θνος τὸ ἄ­νο­μον, πρὸς Πι­λά­τον ἐμ­μα­νῶς, ἀ­να­κρά­ζων ἔ­λε­γε· Σταύ­ρω­σον, Χρι­στὸν τὸν ἀ­νεύ­θυ­νον· Βα­ραβ­βᾶν δὲ μᾶλ­λον οὗ­τοι ᾐ­τή­σαν­το. Ἡ­μεῖς δὲ φθεγ­γό­με­θα, λῃ­στοῦ τοῦ εὐ­γνώ­μο­νος τὴν φω­νὴν πρὸς αὐ­τόν· Μνή­σθη­τι καὶ ἡ­μῶν Σω­τήρ, ἐν τῇ Βα­σι­λεί­ᾳ σου.

## Μα­κά­ρι­οι οἱ κα­θα­ροὶ τῇ καρ­δί­ᾳ,ὅ­τι αὐ­τοὶ τὸν Θε­ὸν ὄ­ψον­ται.

Ἡ ζω­η­φό­ρος σου πλευ­ρά, ὡς ἐξ Ἐ­δὲμ πη­γὴ ἀ­να­βλύ­ζου­σα, τὴν Ἐκ­κλη­σί­αν σου Χρι­στέ, ὡς λο­γι­κὸν πο­τί­ζει Πα­ρά­δει­σον, ἐν­τεῦ­θεν με­ρί­ζου­σα, ὡς εἰς ἀρ­χὰς εἰς τέσ­σα­ρα Εὐ­αγ­γέ­λι­α, τὸν κό­σμον ἀρ­δεύ­ου­σα, τὴν κτί­σιν εὐ­φραί­νου­σα καὶ τὰ ἔ­θνη πι­στῶς, δι­δά­σκου­σα προ­σκυ­νεῖν τὴν Βα­σι­λεί­αν σου.

## Μα­κά­ρι­οι οἱ εἰ­ρη­νο­ποι­οί, ὅ­τι αὐ­τοὶ υἱ­οὶ Θε­οῦ κλη­θή­σον­ται.

Ἐ­σταυ­ρώ­θης δι᾿ ἐ­μέ, ἵ­να ἐ­μοὶ πη­γά­σῃς τὴν ἄ­φε­σιν· ἐ­κεν­τή­θης τὴν πλευ­ράν, ἵ­να κρου­νοὺς ζω­ῆς ἀ­να­βλύ­σῃς μοι· τοῖς ἥ­λοις προ­σή­λω­σαι, ἵ­να ἐ­γὼ τῷ βά­θει τῶν πα­θη­μά­των σου, τὸ ὕ­ψος τοῦ κρά­τους σου, πι­στού­με­νος κρά­ζω σοι ζω­ο­δό­τα Χρι­στέ· Δό­ξα καὶ τῷ Σταυ­ρῷ Σῶ­τερ, καὶ τῷ Πά­θει σου.

## Μα­κά­ρι­οι οἱ δε­δι­ωγ­μέ­νοι ἕ­νε­κεν δι­και­ο­σύ­νης, ὅ­τι αὐ­τῶν ἐστιν ἡ Βα­σι­λεί­α τῶν οὐ­ρα­νῶν.

Σταυ­ρου­μέ­νου σου Χρι­στέ, πᾶ­σα ἡ κτί­σις βλέ­που­σα ἔ­τρε­με· τὰ θε­μέ­λι­α τῆς γῆς, δι­ε­δο­νεῖ­το φό­βῳ τοῦ κρά­τους σου· φω­στῆ­ρες ἐ­κρύ­πτον­το, καὶ τοῦ Να­οῦ ἐῤ­ῥά­γη τὸ κα­τα­πέ­τα­σμα· τὰ ὄ­ρη ἐ­τρό­μα­ξαν, καὶ πέ­τραι ἐ­σχί­σθη­σαν καὶ λῃ­στὴς ὁ πι­στός, κραυ­γά­ζει σοι σὺν ἡ­μῖν, Σω­τὴρ τὸ Μνή­σθη­τι.

## Μα­κά­ρι­οί ἐ­στε ὅ­ταν ὀ­νει­δί­σω­σιν ὑ­μᾶς,καὶ δι­ώ­ξω­σι, καὶ εἴ­πω­σι πᾶν πο­νη­ρὸν ῥῆ­μα καθ᾿ ὑ­μῶν, ψευ­δό­με­νοι ἕ­νε­κεν ἐ­μοῦ.

Τὸ χει­ρό­γρα­φον ἡ­μῶν, ἐν τῷ Σταυ­ρῷ δι­έῤ­ῥη­ξας Κύ­ρι­ε, καὶ λο­γι­σθεὶς ἐν τοῖς νε­κροῖς, τὸν ἐ­κεῖ­σε τύ­ραν­νον ἔ­δη­σας, ῥυ­σά­με­νος ἅ­παν­τας, ἐκ δε­σμῶν θα­νά­του τῇ ἀ­να­στά­σει σου· δι᾿ ἧς ἐ­φω­τί­σθη­μεν, φι­λάν­θρω­πε Κύ­ρι­ε καὶ βο­ῶ­μέν σοι· Μνή­σθη­τι καὶ ἡ­μῶν Σω­τήρ, ἐν τῇ Βα­σι­λεί­ᾳ σου.

## Χαί­ρε­τε καὶ ἀ­γαλ­λι­ᾶ­σθε, ὅ­τι ὁ μι­σθὸς ὑ­μῶν πο­λὺς ἐν τοῖς οὐ­ρα­νοῖς.

Ὁ ὑ­ψω­θεὶς ἐν τῷ Σταυ­ρῷ, καὶ τοῦ θα­νά­του λύ­σας τὴν δύ­να­μιν, καὶ ἐ­ξα­λεί­ψας ὡς Θε­ός, τὸ καθ᾿ ἡ­μῶν χει­ρό­γρα­φον Κύ­ρι­ε, λῃ­στοῦ τὴν με­τά­νοι­αν, καὶ ἡ­μῖν πα­ρά­σχου μό­νε φι­λάν­θρω­πε, τοῖς πί­στει λα­τρεύ­ου­σι, Χρι­στὲ ὁ Θε­ὸς ἡ­μῶν καὶ βο­ῶ­σί σοι· Μνή­σθη­τι καὶ ἡ­μῶν Σω­τήρ, ἐν τῇ Βα­σι­λεί­ᾳ σου.

## Δό­ξα. Τρι­α­δι­κόν.

Τὸν Πα­τέ­ρα καὶ Υἱ­όν, καὶ τὸ Πνεῦ­μα πάν­τες τὸ ἅ­γι­ον, ὁ­μο­φρό­νως οἱ πι­στοί, δο­ξο­λο­γεῖν ἀ­ξί­ως εὐ­ξώ­με­θα, Μο­νά­δα Θε­ό­τη­τος, ἐν τρι­σὶν ὑ­πάρ­χου­σαν ὑ­πο­στά­σε­σιν, ἀ­σύγ­χυ­τον μέ­νου­σαν, ἁ­πλῆν ἀ­δι­αί­ρε­τον καὶ ἀ­πρό­σι­τον· δι᾿ ἧς ἐ­κλυ­τρού­με­θα, τοῦ πυ­ρὸς τῆς κο­λά­σε­ως.

## Καὶ νῦν. Θε­ο­το­κί­ον.

Τὴν Μη­τέ­ρα σου Χρι­στέ, τὴν ἐν σαρ­κὶ ἀ­σπό­ρως τε­κοῦ­σάν σε, καὶ Παρ­θέ­νον ἀ­λη­θῶς, καὶ με­τὰ τό­κον μεί­να­σαν ἄ­φθο­ρον, αὐ­τήν σοι προ­σά­γο­μεν, εἰς πρε­σβεί­αν Δέ­σπο­τα πο­λυ­έ­λε­ε, πται­σμά­των συγ­χώ­ρη­σιν, δω­ρή­σα­σθαι πάν­το­τε τοῖς κραυ­γά­ζου­σι· Μνή­σθη­τι καὶ ἡ­μῶν Σω­τήρ, ἐν τῇ Βα­σι­λεί­ᾳ σου.

### \* \* \*

## ΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ

## Προ­κεί­με­νον. Ἦ­χος δ´. Ψαλ­μὸς κα´ (21).

Δι­ε­με­ρί­σαν­το τὰ ἱ­μά­τι­ά μου ἑ­αυ­τοῖς· καὶ ἐ­πὶ τὸν ἱ­μα­τι­σμόν μου ἔ­βα­λον κλῆ­ρον. (κα´ 19)

Στίχ. α´. Ὁ Θε­ός, ὁ Θε­ός μου, πρό­σχες μοι· ἵ­να τί ἐγ­κα­τέ­λι­πές με; (κα´ 2)

Στίχ. β´. ὉΘε­ός μου, κε­κρά­ξο­μαι ἡ­μέ­ρας, καὶ οὐκ εἰ­σα­κού­σῃ, καὶ νυ­κτός, καὶ οὐκ εἰς ἄ­νοι­αν ἐ­μοί. (κα´ 3)

### \* \* \*

Ὁ δι­ά­κο­νος· Καὶ ὑ­πὲρ τοῦ κα­τα­ξι­ω­θῆ­ναι ἡ­μᾶς τῆς ἀ­κρο­ά­σε­ως τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου Κύ­ρι­ον τὸν Θε­ὸν ἡ­μῶν ἱ­κε­τεύ­σω­μεν.

Ὁ λα­ός· Κύ­ρι­ε, ἐ­λέ­η­σον. (γ´)

Ὁ δι­ά­κο­νος· Σο­φί­α· ὀρ­θοί· ἀ­κού­σω­μεν τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Εἰ­ρή­νη πᾶ­σι.

Ὁ λα­ός· Καὶ τῷ πνεύ­μα­τί σου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Ἐκ τοῦ κα­τὰ Ματ­θαῖ­ον ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου τὸ ἀ­νά­γνω­σμα.

Ὁ λα­ός· Δό­ξα σοι, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

Ὁ δι­ά­κο­νος· Πρό­σχω­μεν.

## Ὁ ἱ­ε­ρεὺς ἀ­να­γι­νώ­σκει τὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ον.

## ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ζ´ . (Ματθ. κζ´ 33-54).

Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῳ, ἐλ­θόν­τες οἱ στρα­τι­ῶ­ται εἰς τό­πον λε­γό­με­νον Γολ­γο­θᾶ, ὅ ἐ­στι λε­γό­με­νος κρα­νί­ου τό­πος, ἔ­δω­καν αὐ­τῷ πι­εῖν ὄ­ξος με­τὰ χο­λῆς με­μιγ­μέ­νον· καὶ γευ­σά­με­νος οὐκ ἤ­θε­λε πι­εῖν. Σταυ­ρώ­σαν­τες δὲ αὐ­τὸν δι­ε­με­ρί­σαν­το τὰ ἱ­μά­τι­α αὐ­τοῦ βα­λόν­τες κλῆ­ρον, ἵ­να πλη­ρω­θῇ τὸ ῥη­θὲν ὑ­πὸ τοῦ προ­φή­του· «Δι­ε­με­ρί­σαν­το τὰ ἱ­μά­τι­ά μου ἑ­αυ­τοῖς καὶ ἐ­πὶ τὸν ἱ­μα­τι­σμόν μου ἔ­βα­λον κλῆ­ρον», καὶ κα­θή­με­νοι ἐ­τή­ρουν αὐ­τὸν ἐ­κεῖ. Καὶ ἐ­πέ­θη­καν ἐ­πά­νω τῆς κε­φα­λῆς αὐ­τοῦ τὴν αἰ­τί­αν αὐ­τοῦ γε­γραμ­μέ­νην· Οὗ­τός ἐ­στιν Ἰ­η­σοῦς ὁ βα­σι­λεὺς τῶν Ἰ­ου­δαί­ων. Τό­τε σταυ­ροῦν­ται σὺν αὐ­τῷ δύ­ο λῃ­σταί, εἷς ἐκ δε­ξι­ῶν καὶ εἷς ἐξ εὐ­ω­νύ­μων.

Οἱ δὲ πα­ρα­πο­ρευ­ό­με­νοι ἐ­βλα­σφή­μουν αὐ­τὸν κι­νοῦν­τες τὰς κε­φα­λὰς αὐ­τῶν καὶ λέ­γον­τες· Ὁ κα­τα­λύ­ων τὸν να­ὸν καὶ ἐν τρι­σὶν ἡ­μέ­ραις οἰ­κο­δο­μῶν! σῶ­σον σε­αυ­τόν· εἰ Υἱ­ὸς εἶ τοῦ Θε­οῦ, κα­τά­βη­θι ἀ­πὸ τοῦ σταυ­ροῦ. Ὁ­μοί­ως δὲ καὶ οἱ ἀρ­χι­ε­ρεῖς ἐμ­παί­ζον­τες με­τὰ τῶν γραμ­μα­τέ­ων καὶ πρε­σβυ­τέ­ρων καὶ Φα­ρι­σαί­ων ἔ­λε­γον· Ἄλ­λους ἔ­σω­σεν, ἑ­αυ­τὸν οὐ δύ­να­ται σῶ­σαι· εἰ βα­σι­λεὺς Ἰσ­ρα­ήλ ἐ­στι, κα­τα­βά­τω νῦν ἀ­πὸ τοῦ σταυ­ροῦ καὶ πι­στεύ­σο­μεν αὐ­τῷ· πέ­ποι­θεν ἐ­πὶ τὸν Θε­όν, ῥυ­σά­σθω νῦν αὐ­τόν, εἰ θέ­λει αὐ­τόν· εἶ­πε γὰρ ὅ­τι Θε­οῦ εἰ­μι Υἱ­ός. Τὸ δ᾿ αὐ­τὸ καὶ οἱ λῃ­σταὶ οἱ συ­σταυ­ρω­θέν­τες αὐ­τῷ ὠ­νεί­δι­ζον αὐ­τόν.

Ἀ­πὸ δὲ ἕ­κτης ὥ­ρας σκό­τος ἐ­γέ­νε­το ἐ­πὶ πᾶ­σαν τὴν γῆν ἕ­ως ὥ­ρας ἐ­νά­της. Πε­ρὶ δὲ τὴν ἐ­νά­την ὥ­ραν ἀ­νε­βό­η­σεν ὁ Ἰ­η­σοῦς φω­νῇ με­γά­λῃ λέ­γων· Ἠ­λὶ Ἠ­λί, λι­μᾶ σα­βα­χθα­νί; Τοῦτ᾿ ἔ­στι, Θε­έ μου Θε­έ μου, ἱ­να­τί με ἐγ­κα­τέ­λι­πες; Τι­νὲς δὲ τῶν ἐ­κεῖ ἑ­στώ­των ἀ­κού­σαν­τες ἔ­λε­γον ὅ­τι Ἠ­λί­αν φω­νεῖ οὗ­τος. Καὶ εὐ­θέ­ως δρα­μὼν εἷς ἐξ αὐ­τῶν καὶ λα­βὼν σπόγ­γον πλή­σας τε ὄ­ξους καὶ πε­ρι­θεὶς κα­λά­μῳ ἐ­πό­τι­ζεν αὐ­τόν. Οἱ δὲ λοι­ποὶ ἔ­λε­γον· Ἄ­φες ἴ­δω­μεν εἰ ἔρ­χε­ται Ἠ­λί­ας σώ­σων αὐ­τόν.

Ὁ δὲ Ἰ­η­σοῦς πά­λιν κρά­ξας φω­νῇ με­γά­λῃ ἀ­φῆ­κε τὸ πνεῦ­μα. Καὶ ἰ­δοὺ τὸ κα­τα­πέ­τα­σμα τοῦ να­οῦ ἐ­σχί­σθη εἰς δύ­ο ἀ­πὸ ἄ­νω­θεν ἕ­ως κά­τω, καὶ ἡ γῆ ἐ­σεί­σθη καὶ αἱ πέ­τραι ἐ­σχί­σθη­σαν, καὶ τὰ μνη­μεῖ­α ἀ­νε­ῴ­χθη­σαν καὶ πολ­λὰ σώ­μα­τα τῶν κε­κοι­μη­μέ­νων ἁ­γί­ων ἠ­γέρ­θη, καὶ ἐ­ξελ­θόν­τες ἐκ τῶν μνη­μεί­ων, με­τὰ τὴν ἔ­γερ­σιν αὐ­τοῦ εἰ­σῆλ­θον εἰς τὴν ἁ­γί­αν πό­λιν καὶ ἐ­νε­φα­νί­σθη­σαν πολ­λοῖς. Ὁ δὲ ἑ­κα­τόν­ταρ­χος καὶ οἱ μετ᾿ αὐ­τοῦ τη­ροῦν­τες τὸν Ἰ­η­σοῦν, ἰ­δόν­τες τὸν σει­σμὸν καὶ τὰ γε­νό­με­να ἐ­φο­βή­θη­σαν σφό­δρα λέ­γον­τες· Ἀ­λη­θῶς Θε­οῦ Υἱ­ὸς ἦν οὗ­τος.

Ὁ λα­ός· Δό­ξα σοι, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

Καὶ εὐθὺς ἀναγινώσκεται ὁ Ν΄ Ψαλμὸς

Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος των οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ παντὸς.

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι.

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμα σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ.

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με.

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν.

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου.

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.

Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντετριμμένον καρδίαν συντετριμ-μένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιὼν, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ.

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

### \* \* \*

## Καὶ εὐ­θύς·

Ὁ δι­ά­κο­νος· Καὶ ὑ­πὲρ τοῦ κα­τα­ξι­ω­θῆ­ναι ἡ­μᾶς τῆς ἀ­κρο­ά­σε­ως τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου Κύ­ρι­ον τὸν Θε­ὸν ἡ­μῶν ἱ­κε­τεύ­σω­μεν.

Ὁ λα­ός· Κύ­ρι­ε, ἐ­λέ­η­σον. (γ´)

Ὁ δι­ά­κο­νος· Σο­φί­α· ὀρ­θοί· ἀ­κού­σω­μεν τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Εἰ­ρή­νη πᾶ­σι.

Ὁ λα­ός· Καὶ τῷ πνεύ­μα­τί σου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Ἐκ τοῦ κα­τὰ Λου­κᾶν ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου τὸ ἀ­νά­γνω­σμα.

Ὁ λα­ός· Δό­ξα σοι, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

Ὁ δι­ά­κο­νος· Πρό­σχω­μεν.

## Ὁ ἱ­ε­ρεὺς ἀ­να­γι­νώ­σκει τὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ον.

## ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Η´ . (Λουκ. κγ´ 32-49).

Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῳ, ἤ­γον­το σὺν τῷ Ἰ­η­σοῦ καὶ ἕ­τε­ροι δύ­ο κα­κοῦρ­γοι σὺν αὐ­τῷ ἀ­ναι­ρε­θῆ­ναι. Καὶ ὅ­τε ἀ­πῆλ­θον ἐ­πὶ τὸν τό­πον τὸν κα­λού­με­νον Κρα­νί­ον, ἐ­κεῖ ἐ­σταύ­ρω­σαν αὐ­τὸν καὶ τοὺς κα­κούρ­γους, ὃν μὲν ἐκ δε­ξι­ῶν, ὃν δὲ ἐξ ἀ­ρι­στε­ρῶν. Ὁ δὲ Ἰ­η­σοῦς ἔ­λε­γε· Πά­τερ, ἄ­φες αὐ­τοῖς· οὐ γὰρ οἴ­δα­σι τί ποι­οῦ­σι. Δι­α­με­ρι­ζό­με­νοι δὲ τὰ ἱ­μά­τι­α αὐ­τοῦ ἔ­βαλ­λον κλῆ­ρον. Καὶ εἱ­στή­κει ὁ λα­ὸς θε­ω­ρῶν. Ἐ­ξε­μυ­κτή­ρι­ζον δὲ καὶ οἱ ἄρ­χον­τες σὺν αὐ­τοῖς λέ­γον­τες· Ἄλ­λους ἔ­σω­σε, σω­σά­τω ἑ­αυ­τόν, εἰ οὗ­τός ἐ­στιν ὁ Χρι­στὸς ὁ τοῦ Θε­οῦ ἐ­κλε­κτός. Ἐ­νέ­παι­ζον δὲ αὐ­τῷ καὶ οἱ στρα­τι­ῶ­ται προ­σερ­χό­με­νοι καὶ ὄ­ξος προ­σφέ­ρον­τες αὐ­τῷ καὶ λέ­γον­τες· Εἰ σὺ εἶ ὁ βα­σι­λεὺς τῶν Ἰ­ου­δαί­ων, σῶ­σον σε­αυ­τόν. Ἦν δὲ καὶ ἐ­πι­γρα­φὴ γε­γραμ­μέ­νη ἐπ᾿ αὐ­τῷ γράμ­μα­σιν Ἑλ­λη­νι­κοῖς καὶ Ῥω­μα­ϊ­κοῖς καὶ Ἑ­βρα­ϊ­κοῖς· Οὗ­τός ἐ­στιν ὁ βα­σι­λεὺς τῶν Ἰ­ου­δαί­ων.

Εἷς δὲ τῶν κρε­μα­σθέν­των κα­κούρ­γων ἐ­βλα­σφή­μει αὐ­τὸν λέ­γων· Εἰ σὺ εἶ ὁ Χρι­στός, σῶ­σον σε­αυ­τὸν καὶ ἡ­μᾶς. Ἀ­πο­κρι­θεὶς δὲ ὁ ἕ­τε­ρος ἐ­πε­τί­μα αὐ­τῷ λέ­γων· οὐ­δὲ φο­βῇ σὺ τὸν Θε­όν, ὅ­τι ἐν τῷ αὐ­τῷ κρί­μα­τι εἶ; Καὶ ἡ­μεῖς μὲν δι­καί­ως· ἄ­ξι­α γὰρ ὧν ἐ­πρά­ξα­μεν ἀ­πο­λαμ­βά­νο­μεν· οὗ­τος δὲ οὐ­δὲν ἄ­το­πον ἔ­πρα­ξε. Καὶ ἔ­λε­γε τῷ Ἰ­η­σοῦ· Μνή­σθη­τί μου, Κύ­ρι­ε, ὅ­ταν ἔλ­θῃς ἐν τῇ βα­σι­λεί­ᾳ σου. Καὶ εἶ­πεν αὐ­τῷ ὁ Ἰ­η­σοῦς· Ἀ­μὴν λέ­γω σοι, σή­με­ρον μετ᾿ ἐ­μοῦ ἔ­σῃ ἐν τῷ πα­ρα­δεί­σῳ.

Ἦν δὲ ὡ­σεὶ ὥ­ρα ἕ­κτη καὶ σκό­τος ἐ­γέ­νε­το ἐφ᾿ ὅ­λην τὴν γῆν ἕ­ως ὥ­ρας ἐ­νά­της, τοῦ ἡ­λί­ου ἐ­κλεί­πον­τος, καὶ ἐ­σχί­σθη τὸ κα­τα­πέ­τα­σμα τοῦ να­οῦ μέ­σον· καὶ φω­νή­σας φω­νῇ με­γά­λῃ ὁ Ἰ­η­σοῦς εἶ­πε· Πά­τερ, εἰς χεῖ­ράς σου πα­ρα­τί­θε­μαι τὸ πνεῦ­μά μου· καὶ ταῦ­τα εἰ­πὼν ἐ­ξέ­πνευ­σεν.

Ἰ­δὼν δὲ ὁ ἑ­κα­τόν­ταρ­χος τὸ γε­νό­με­νον ἐ­δό­ξα­σε τὸν Θε­ὸν λέ­γων· Ὄν­τως ὁ ἄν­θρω­πος οὗ­τος δί­και­ος ἦν. Καὶ πάν­τες οἱ συμ­πα­ρα­γε­νό­με­νοι ὄ­χλοι ἐ­πὶ τὴν θε­ω­ρί­αν ταύ­την, θε­ω­ροῦν­τες τὰ γε­νό­με­να, τύ­πτον­τες ἑ­αυ­τῶν τὰ στή­θη ὑ­πέ­στρε­φον. Εἱ­στή­κει­σαν δὲ πάν­τες οἱ γνω­στοὶ αὐ­τοῦ ἀ­πὸ μα­κρό­θεν, καὶ γυ­ναῖ­κες αἱ συ­να­κο­λου­θή­σα­σαι αὐ­τῷ ἀ­πὸ τῆς Γα­λι­λαί­ας, ὁ­ρῶ­σαι ταῦ­τα.

Ὁ β´ χο­ρός· Δό­ξα τῇ μα­κρο­θυ­μί­ᾳ σου, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

### \* \* \*

## Ο ΚΑΝΩΝ

## Καὶ ἄρ­χε­ται ὁ α´ χο­ρὸς τοῦ πα­ρόν­τος τρι­ῳ­δί­ου, οὗ ἡ ἀ­κρο­στι­χίς· Προ­σάβ­βα­τόν τε. Ποί­η­μα Κο­σμᾶ μο­να­χοῦ.

\* Ἑ­κά­στης ᾠ­δῆς τὰ τρο­πά­ρι­α με­τὰ τοῦ εἱρ­μοῦ ψάλ­λον­ται εἰς ἓξ ἢ χά­ριν συν­το­μί­ας εἰς τέσ­σα­ρα. Ὁ εἱρ­μὸς ψάλ­λε­ται ἄ­νευ τι­νὸς στί­χου· τῶν δύ­ο τε­λευ­ταί­ων τρο­πα­ρί­ων προ­τάσ­σε­ται τὸ Δό­ξα Πα­τρὶ καὶ τὸ Καὶ νῦν, τῶν δὲ ἐν­δι­α­μέ­σων τρο­πα­ρί­ων τὸ Δό­ξα σοι, ὁ Θε­ὸς ἡ­μῶν, δό­ξα σοι. Εἰς τὸ τέ­λος ἐ­πα­να­λαμ­βά­νε­ται ὁ εἱρ­μὸς ὡς κα­τα­βα­σί­α. Τὰ αὐ­τὰ ἰ­σχύ­ουν δι᾿ ὅ­λους τοὺς κα­νό­νας τῆς Μ. Ἑ­βδο­μά­δος.

## ᾨ­δὴ ε´. Ἦ­χος πλ. β´. Ὁ εἱρ­μός.

Πρὸς σὲ ὀρ­θρί­ζω, τὸν δι᾿ εὐ­σπλαγ­χνί­αν, σε­αυ­τὸν τῷ πε­σόν­τι, κε­νώ­σαν­τα ἀ­τρέ­πτως, καὶ μέ­χρι πα­θῶν, ἀ­πα­θῶς ὑ­πο­κύ­ψαν­τα, Λό­γε Θε­οῦ· Τὴν εἰ­ρή­νην, πα­ρά­σχου μοι Φι­λάν­θρω­πε.

## Τρο­πά­ρι­α.

## Δό­ξα σοι, ὁ Θε­ὸς ἡ­μῶν, δό­ξα σοι.

Ῥυ­φθέν­τες πό­δας, καὶ προ­κα­θαρ­θέν­τες, μυ­στη­ρί­ου με­θέ­ξει, τοῦ θεί­ου νῦν Χρι­στὲ σοῦ, οἱ ὑ­πη­ρέ­ται, ἐκ Σι­ὼν ἐ­λαι­ῶ­νος, μέ­γα πρὸς ὄ­ρος, συ­να­νῆλ­θον, ὑ­μνοῦν­τές σε Φι­λάν­θρω­πε.

## Δό­ξα Πα­τρὶ καὶ Υἱ­ῷ καὶ ἁ­γί­ῳ Πνεύ­μα­τι.

Ὁ­ρᾶ­τε ἔ­φης, φί­λοι μὴ θρο­εῖ­σθε· νῦν γὰρ ἤγ­γι­κεν ὥ­ρα, λη­φθῆ­ναί με κταν­θῆ­ναι, χερ­σὶν ἀ­νό­μων· πάν­τες δὲ σκορ­πι­σθή­σε­σθε, ἐ­μὲ λι­πόν­τες· οὓς συ­νά­ξω, κη­ρῦ­ξαί με Φι­λάν­θρω­πον.

## Καὶ νῦν καὶ ἀ­εὶ καὶ εἰς τοὺς αἰ­ῶ­νας τῶν αἰ­ώ­νων. Ἀ­μήν.

Ὁ­ρᾶ­τε ἔ­φης, φί­λοι μὴ θρο­εῖ­σθε· νῦν γὰρ ἤγ­γι­κεν ὥ­ρα, λη­φθῆ­ναί με κταν­θῆ­ναι, χερ­σὶν ἀ­νό­μων· πάν­τες δὲ σκορ­πι­σθή­σε­σθε, ἐ­μὲ λι­πόν­τες· οὓς συ­νά­ξω, κη­ρῦ­ξαί με Φι­λάν­θρω­πον.

## Κα­τα­βα­σί­α.

Πρὸς σὲ ὀρ­θρί­ζω, τὸν δι᾿ εὐ­σπλαγ­χνί­αν, σε­αυ­τὸν τῷ πε­σόν­τι, κε­νώ­σαν­τα ἀ­τρέ­πτως, καὶ μέ­χρι πα­θῶν, ἀ­πα­θῶς ὑ­πο­κύ­ψαν­τα, Λό­γε Θε­οῦ· Τὴν εἰ­ρή­νην, πα­ρά­σχου μοι Φι­λάν­θρω­πε.

## Συ­να­πτὴ μι­κρά, μεθ᾿ ἣν ἐκ­φώ­νη­σις· Σὺ γὰρ εἶ ὁ βα­σι­λεὺς τῆς εἰ­ρή­νης...

### \* \* \*

## ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ.

## Ὁ ἀ­να­γνώ­στης τὸ Κον­τά­κι­ον.

## Ἦ­χος πλ. δ´. Αὐ­τό­με­λον.

Τὸν δι᾿ ἡ­μᾶς σταυ­ρω­θέν­τα, δεῦ­τε πάν­τες ὑ­μνή­σω­μεν· αὐ­τὸν γὰρ κα­τεῖ­δε Μα­ρί­α, ἐ­πὶ τοῦ ξύ­λου καὶ ἔ­λε­γεν· Εἰ καὶ σταυ­ρὸν ὑ­πο­μέ­νεις, σὺ ὑ­πάρ­χεις ὁ Υἱ­ὸς καὶ Θε­ός μου.

## Ὁ Οἶ­κος.

Τὸν ἴ­δι­ον Ἄρ­να, ἡ ἀ­μνὰς θε­ω­ροῦ­σα, πρὸς σφα­γὴν ἑλ­κό­με­νον, ἠ­κο­λού­θει Μα­ρί­α, τρυ­χο­μέ­νη μεθ᾿ ἑ­τέ­ρων γυ­ναι­κῶν, ταῦ­τα βο­ῶ­σα· Ποῦ πο­ρεύ­ῃ Τέ­κνον; τί­νος χά­ριν τὸν τα­χὺν δρό­μον τε­λεῖς; μὴ ἕ­τε­ρος γά­μος, πά­λιν ἐ­στὶν ἐν Κα­νᾷ; κἀ­κεῖ νῦν σπεύ­δεις, ἵν᾿ ἐξ ὕ­δα­τος αὐ­τοῖς οἶ­νον ποι­ή­σῃς; συ­νέλ­θω σοι Τέ­κνον, ἢ μεί­νω σοι μᾶλ­λον; δός μοι λό­γον Λό­γε, μὴ σι­γῶν πα­ρέλ­θῃς με, ὁ ἁ­γνὴν τη­ρή­σας με· σὺ γὰρ ὑ­πάρ­χεις ὁ Υἱ­ὸς καὶ Θε­ός μου.

## Συ­να­ξά­ρι­ον.

## Πρῶ­τον τοῦ Μη­ναί­ου.

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν.

Τῇ ΙΗ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου.

Στίχοι

Ἰωάννη, σκίρτησον ὡς Ἰωάννης,

Οὐ γαστρὸς ἐντός, ἀλλὰ τῆς Ἐδὲμ ἔνδον.

Ὀκτωκαιδεκάτῃ Ἰωάννης νέκυς ὤφθη.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σάββα τοῦ Στρατηλάτου καὶ Γότθου.

Στίχοι

Ὕπελθε, Σάββα, φθαρτὸν ἡδέως ὕδωρ,

Ὡς ἂν πίνῃς ἄφθαρτον ἡδονῆς ὕδωρ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Κοσμᾶ Ἐπισκόπου Χαλκηδόνος.

Στίχοι

Θραύσας βέλη σά, καὶ μεταστάς σου, βίε,

Ἔξω βελῶν ὑπῆρξε Κοσμᾶς, ὡς λόγος.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Ἀθανασίας τῆς θαυματουργοῦ.

Στίχοι

Ἀθανασίας τῇ κορυφῇ προσφέρω,

Στέφανον ἀθάνατον διὰ τῶν λόγων.

Ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ πέμπτῃ τῶν Νηστειῶν, διετάχθημεν μνήμην ποιεῖσθαι τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.

Στίχοι

Ἀπῇρε πνεῦμα, σάρξ ἀπερρύη πάλαι.

Τὸν ὅστινον, γῆ, κρύπτε νεκρὸν Μαρίας.

Εἶ­τα τὸ πα­ρὸν τοῦ Τρι­ῳ­δί­ου.

Τῇ ἁ­γί­ᾳ καὶ με­γά­λῃ Πα­ρα­σκευ­ῇ, τὰ ἅ­γι­α καὶ σω­τή­ρι­α καὶ φρι­κτὰ Πά­θη τοῦ Κυ­ρί­ου καὶ Θε­οῦ καὶ Σω­τῆ­ρος ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ ἐ­πι­τε­λοῦ­μεν· τοὺς ἐμ­πτυ­σμούς, τὰ ῥα­πί­σμα­τα, τὰ κο­λα­φί­σμα­τα, τὰς ὕ­βρεις, τοὺς γέ­λω­τας, τὴν πορ­φυ­ρᾶν χλαῖ­ναν, τὸν κά­λα­μον, τὸν σπόγ­γον, τὸ ὄ­ξος, τοὺς ἥ­λους, τὴν λόγ­χην, καὶ πρὸ πάν­των, τὸν σταυ­ρόν, καὶ τὸν θά­να­τον, ἃ δι᾿ ἡ­μᾶς ἑ­κὼν κα­τε­δέ­ξα­το· ἔ­τι δὲ καὶ τὴν τοῦ εὐ­γνώ­μο­νος λῃ­στοῦ, τοῦ συ­σταυ­ρω­θέν­τος αὐ­τῷ, σω­τή­ρι­ον ἐν τῷ Σταυ­ρῷ ὁ­μο­λο­γί­αν.

Στίχ. Εἰς τὴν σταύ­ρω­σιν.

Ζῶν εἶ Θε­ὸς σύ, καὶ νε­κρω­θεὶς ἐν ξύ­λῳ,

Ὦ νε­κρὲ γυ­μνέ, καὶ Θε­οῦ ζῶν­τος Λό­γε.

Εἰς τὸν εὐ­γνώ­μο­να λῃ­στήν.

Κε­κλει­σμέ­νας ἤ­νοι­ξε τῆς Ἐ­δὲμ πύ­λας,

Βα­λὼν ὁ Λῃ­στὴς κλεῖ­δα τό, Μνή­σθη­τί μου.

Τῇ ὑ­περ­φυ­εῖ καὶ πε­ρὶ ἡ­μᾶς πα­να­πεί­ρῳ σου εὐ­σπλαγ­χνί­ᾳ, Χρι­στὲ ὁ Θε­ός, ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς. Ἀ­μήν.

### \* \* \*

ᾨ­δὴ η´. Ἦ­χος πλ. β´. Ὁ εἱρ­μός.

Στή­λην κα­κί­ας ἀν­τι­θέ­ου, Παῖ­δες θεῖ­οι πα­ρε­δειγ­μά­τι­σαν· κα­τὰ Χρι­στοῦ δὲ φρυ­ατ­τό­με­νον, ἀ­νό­μων συ­νέ­δρι­ον, βου­λεύ­ε­ται κε­νά, κτεῖ­ναι με­λε­τᾷ, τὸν ζω­ῆς κρα­τοῦν­τα πα­λά­μῃ· ὃν πᾶ­σα κτί­σις, εὐ­λο­γεῖ, δο­ξά­ζου­σα εἰς τοὺς αἰ­ῶ­νας.

Τρο­πά­ρι­α.

## Δό­ξα σοι, ὁ Θε­ὸς ἡ­μῶν, δό­ξα σοι.

Ἀ­πὸ βλε­φά­ρων μα­θη­ταὶ νῦν, ὕ­πνον - ἔ­φης Χρι­στὲ- τι­νά­ξα­τε· ἐν προ­σευ­χῇ δὲ γρη­γο­ρεῖ­τε, πει­ρα­σμῷ μή­πως ὄ­λη­σθε, καὶ μά­λι­στα Σί­μων· τῷ κρα­ται­ῷ γάρ, μεί­ζων πεῖ­ρας· γνῶ­θί με Πέ­τρε, ὃν πᾶ­σα κτί­σις εὐ­λο­γεῖ, δο­ξά­ζου­σα εἰς τοὺς αἰ­ῶ­νας.

## Δό­ξα σοι, ὁ Θε­ὸς ἡ­μῶν, δό­ξα σοι.

Βέ­βη­λον ἔ­πος τῶν χει­λέ­ων, οὔ πο­τε προ­ή­σο­μαι Δέ­σπο­τα· σὺν σοὶ θα­νοῦ­μαι ὡς εὐ­γνώ­μων, κἂν οἱ πάν­τες ἀρ­νή­σων­ται· ἐ­βό­η­σε Πέ­τρος· σὰρξ οὐ­δὲ αἷ­μα, ὁ Πα­τήρ σου ἀ­πε­κά­λυ­ψέ μοι σέ, ὃν πᾶ­σα κτί­σις εὐ­λο­γεῖ, δο­ξά­ζου­σα εἰς τοὺς αἰ­ῶ­νας.

## Εὐ­λο­γοῦ­μεν Πα­τέ­ρα, Υἱ­ὸν καὶ ἅ­γι­ον Πνεῦ­μα, τὸν Κύ­ρι­ον· ὑ­μνοῦ­μεν καὶ ὑ­πε­ρυ­ψοῦ­μεν αὐ­τὸν εἰς τοὺς αἰ­ῶ­νας.

Βά­θος σο­φί­ας θε­ϊ­κῆς, καὶ γνώ­σε­ως οὐ πᾶν ἐ­ξη­ρεύ­νη­σας· ἄ­βυσ­σον δέ μου τῶν κρι­μά­των, οὐ κα­τέ­λα­βες ἄν­θρω­πε· ὁ Κύ­ρι­ος ἔ­φη· Σὰρξ οὖν ὑ­πάρ­χων, μὴ καυ­χῷ· ἀρ­νή­σῃ τρί­τον γάρ με, ὃν πᾶ­σα κτί­σις εὐ­λο­γεῖ, δο­ξά­ζου­σα εἰς τοὺς αἰ­ῶ­νας.

## Καὶ νῦν καὶ ἀ­εὶ καὶ εἰς τοὺς αἰ­ῶ­νας τῶν αἰ­ώ­νων. Ἀ­μήν.

Ἀ­πα­γο­ρεύ­εις Σί­μων Πέ­τρε, ὅ­περ πεί­σῃ τά­χος ὡς εἴ­ρη­ται, καὶ σοὶ παι­δί­σκη οἷ­α θᾷτ­τον, προ­σελ­θοῦ­σα πτο­ή­σει σε· ὁ Κύ­ρι­ος ἔ­φη· πι­κρῶς δα­κρύ­σας, ἕ­ξεις ὅ­μως εὐ­ΐ­λα­τόν με, ὃν πᾶ­σα κτί­σις εὐ­λο­γεῖ, δο­ξά­ζου­σα εἰς τοὺς αἰ­ῶ­νας.

Κα­τα­βα­σί­α.

## Αἰ­νοῦ­μεν, εὐ­λο­γοῦ­μεν, προ­σκυ­νοῦ­μεν τὸν Κύ­ρι­ον· ὑ­μνοῦν­τες καὶ ὑ­πε­ρυ­ψοῦν­τες αὐ­τὸν εἰς τοὺς αἰ­ῶ­νας.

Στή­λην κα­κί­ας ἀν­τι­θέ­ου, Παῖ­δες θεῖ­οι πα­ρε­δειγ­μά­τι­σαν· κα­τὰ Χρι­στοῦ δὲ φρυ­ατ­τό­με­νον, ἀ­νό­μων συ­νέ­δρι­ον, βου­λεύ­ε­ται κε­νά, κτεῖ­ναι με­λε­τᾷ, τὸν ζω­ῆς κρα­τοῦν­τα πα­λά­μῃ· ὃν πᾶ­σα κτί­σις, εὐ­λο­γεῖ, δο­ξά­ζου­σα εἰς τοὺς αἰ­ῶ­νας.

### \* \* \*

Ὁ δι­ά­κο­νος· Τὴν Θε­ο­τό­κον ἐν ὕ­μνοις με­γα­λύ­νο­μεν.

Ἡ Τι­μι­ω­τέ­ρα οὐ στι­χο­λο­γεῖ­ται.

Καὶ ψάλ­λε­ται ἡ

ᾨ­δὴ θ´. Ἦ­χος πλ. β´. Ὁ εἱρ­μός.

Τὴν τι­μι­ω­τέ­ραν τῶν Χε­ρου­βίμ, καὶ ἐν­δο­ξο­τέ­ραν, ἀ­συγ­κρί­τως τῶν Σε­ρα­φίμ, τὴν ἀ­δι­α­φθό­ρως, Θε­ὸν Λό­γον τε­κοῦ­σαν, τὴν ὄν­τως Θε­ο­τό­κον, σὲ με­γα­λύ­νω­μεν.

## Τρο­πά­ρι­α.

## Δό­ξα σοι, ὁ Θε­ὸς ἡ­μῶν, δό­ξα σοι.

Ὀ­λέ­θρι­ος σπεῖ­ρα θε­ο­στυ­γῶν, πο­νη­ρευ­ο­μέ­νων, θε­ο­κτό­νων συ­να­γω­γή, ἐ­πέ­στη Χρι­στέ σοι, καὶ ὡς ἄ­δι­κον εἷλ­κε, τὸν Κτί­στην τῶν ἁπάν­των· ὃν με­γα­λύ­νο­μεν.

## Δό­ξα σοι, ὁ Θε­ὸς ἡ­μῶν, δό­ξα σοι.

Νό­μον ἀ­γνο­οῦν­τες οἱ ἀ­σε­βεῖς, φω­νὰς Προ­φη­τῶν τε, με­λε­τῶν­τες δι­α­κε­νῆς, ὡς πρό­βα­τον εἷλ­κον, σὲ τὸν πάν­των Δε­σπό­την, ἀ­δί­κως σφα­γι­ά­σαι· ὃν με­γα­λύ­νο­μεν.

## Δό­ξα Πα­τρὶ καὶ Υἱ­ῷ καὶ ἁ­γί­ῳ Πνεύ­μα­τι.

Τοῖς ἔ­θνε­σιν ἔκ­δο­τον τὴν ζω­ήν, σὺν τοῖς Γραμ­μα­τεῦ­σιν, ἀ­ναι­ρεῖ­σθαι οἱ Ἱ­ε­ρεῖς, πα­ρέ­σχον πλη­γέν­τες, αὐ­το­φθό­νῳ κα­κί­ᾳ, τὸν φύ­σει Ζω­ο­δό­την, ὃν με­γα­λύ­νο­μεν.

## Καὶ νῦν καὶ ἀ­εὶ καὶ εἰς τοὺς αἰ­ῶ­νας τῶν αἰ­ώ­νων. Ἀ­μήν.

Ἐ­κύ­κλω­σαν κύ­νες ὡ­σεὶ πολ­λοί, ἐ­κρό­τη­σαν Ἄ­ναξ, σι­α­γό­να σὴν ῥα­πι­σμῷ· ἠ­ρώ­των σε σοῦ δέ, ψευ­δῆ κα­τε­μαρ­τύ­ρουν, καὶ πάν­τα ὑ­πο­μεί­νας, ἅ­παν­τας ἔ­σω­σας.

## Κα­τα­βα­σί­α.

Τὴν τι­μι­ω­τέ­ραν τῶν Χε­ρου­βίμ, καὶ ἐν­δο­ξο­τέ­ραν, ἀ­συγ­κρί­τως τῶν Σε­ρα­φίμ, τὴν ἀ­δι­α­φθό­ρως, Θε­ὸν Λό­γον τε­κοῦ­σαν, τὴν ὄν­τως Θε­ο­τό­κον, σὲ με­γα­λύ­νω­μεν.

## Συ­να­πτὴ μι­κρά, μεθ᾿ ἣν ἐκ­φώ­νη­σις·

## Ὅ­τι σὲ αἰ­νοῦ­σι πᾶ­σαι αἱ δυ­νά­μεις...

### \* \* \*

## ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ

## Ἐ­ξα­πο­στει­λά­ρι­ον. Αὐ­τό­με­λον.Ἦ­χος γ´.

Τὸν λῃ­στὴν αὐ­θη­με­ρόν, τοῦ Πα­ρα­δεί­σου ἠ­ξί­ω­σας Κύ­ρι­ε· κἀ­μὲ τῷ ξύ­λῳ τοῦ Σταυ­ροῦ, φώ­τι­σον καὶ σῶ­σόν με. (τρίς)

### \* \* \*

Ὁ δι­ά­κο­νος· Καὶ ὑ­πὲρ τοῦ κα­τα­ξι­ω­θῆ­ναι ἡ­μᾶς τῆς ἀ­κρο­ά­σε­ως τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου Κύ­ρι­ον τὸν Θε­ὸν ἡ­μῶν ἱ­κε­τεύ­σω­μεν.

Ὁ λα­ός· Κύ­ρι­ε, ἐ­λέ­η­σον. (γ´)

Ὁ δι­ά­κο­νος· Σο­φί­α· ὀρ­θοί· ἀ­κού­σω­μεν τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Εἰ­ρή­νη πᾶ­σι.

Ὁ λα­ός· Καὶ τῷ πνεύ­μα­τί σου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Ἐκ τοῦ κα­τὰ Ἰ­ω­άν­νην ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου τὸ ἀ­νά­γνω­σμα.

Ὁ λα­ός· Δό­ξα σοι, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

Ὁ δι­ά­κο­νος· Πρό­σχω­μεν.

## Ὁ ἱ­ε­ρεὺς ἀ­να­γι­νώ­σκει τὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ον.

## ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Θ´ . (Ἰω. ιθ´ 25-37).

Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῳ, εἱ­στή­κει­σαν πα­ρὰ τῷ σταυ­ρῷ τοῦ Ἰ­η­σοῦ ἡ μή­τηρ αὐ­τοῦ καὶ ἡ ἀ­δελ­φὴ τῆς μη­τρὸς αὐ­τοῦ, Μα­ρί­α ἡ τοῦ Κλω­πᾶ καὶ Μα­ρί­α ἡ Μα­γδα­λη­νή. Ἰ­η­σοῦς οὖν ἰ­δὼν τὴν μη­τέ­ρα καὶ τὸν μα­θη­τὴν πα­ρε­στῶ­τα ὃν ἠ­γά­πα, λέ­γει τῇ μη­τρὶ αὐ­τοῦ· γύ­ναι, ἴ­δε ὁ Υἱ­ός σου. Εἶ­τα λέ­γει τῷ μα­θη­τῇ· Ἰ­δοὺ ἡ μή­τηρ σου. Καὶ ἀπ᾿ ἐ­κεί­νης τῆς ὥ­ρας ἔ­λα­βεν ὁ μα­θη­τὴς αὐ­τὴν εἰς τὰ ἴ­δι­α.

Με­τὰ τοῦ­το εἰ­δὼς ὁ Ἰ­η­σοῦς ὅ­τι πάν­τα ἤ­δη τε­τέ­λε­σται, ἵ­να τε­λει­ω­θῇ ἡ γρα­φή, λέ­γει· Δι­ψῶ. Σκεῦ­ος οὖν ἔ­κει­το ὄ­ξους με­στόν· οἱ δὲ πλή­σαν­τες σπόγ­γον ὄ­ξους καὶ ὑσ­σώ­πῳ πε­ρι­θέν­τες προ­σή­νεγ­καν αὐ­τοῦ τῷ στό­μα­τι. Ὅ­τε οὖν ἔ­λα­βε τὸ ὄ­ξος ὁ Ἰ­η­σοῦς εἶ­πε· Τε­τέ­λε­σται, καὶ κλί­νας τὴν κε­φα­λὴν πα­ρέ­δω­κε τὸ πνεῦ­μα.

Οἱ οὖν Ἰ­ου­δαῖ­οι, ἵ­να μὴ μεί­νῃ ἐ­πὶ τοῦ σταυ­ροῦ τὰ σώ­μα­τα ἐν τῷ σαβ­βά­τῳ, ἐ­πεὶ πα­ρα­σκευ­ὴ ἦν· ἦν γὰρ με­γά­λη ἡ ἡ­μέ­ρα ἐ­κεί­νη τοῦ σαβ­βά­του· ἠ­ρώ­τη­σαν τὸν Πι­λᾶ­τον ἵ­να κα­τε­α­γῶ­σιν αὐ­τῶν τὰ σκέ­λη, καὶ ἀρ­θῶ­σιν. Ἦλ­θον οὖν οἱ στρα­τι­ῶ­ται, καὶ τοῦ μὲν πρώ­του κα­τέ­α­ξαν τὰ σκέ­λη καὶ τοῦ ἄλ­λου τοῦ συ­σταυ­ρω­θέν­τος αὐ­τῷ· ἐ­πὶ δὲ τὸν Ἰ­η­σοῦν ἐλ­θόν­τες ὡς εἶ­δον αὐ­τὸν ἤ­δη τε­θνη­κό­τα, οὐ κα­τέ­α­ξαν αὐ­τοῦ τὰ σκέ­λη, ἀλλ᾿ εἷς τῶν στρα­τι­ω­τῶν λόγ­χῃ αὐ­τοῦ τὴν πλευ­ρὰν ἔ­νυ­ξε, καὶ εὐ­θέ­ως ἐ­ξῆλ­θεν αἷ­μα καὶ ὕ­δωρ. Καὶ ὁ ἑ­ω­ρα­κὼς με­μαρ­τύ­ρη­κε, καὶ ἀ­λη­θι­νὴ αὐ­τοῦ ἐ­στιν ἡ μαρ­τυ­ρί­α, κἀ­κεῖ­νος οἶ­δεν ὅ­τι ἀ­λη­θῆ λέ­γει, ἵ­να καὶ ὑ­μεῖς πι­στεύ­ση­τε. Ἐ­γέ­νε­το γὰρ ταῦ­τα, ἵ­να ἡ γρα­φὴ πλη­ρω­θῇ· «Ὀ­στοῦν οὐ συν­τρι­βή­σε­ται αὐ­τοῦ». Καὶ πά­λιν ἑ­τέ­ρα γρα­φὴ λέ­γει· «Ὄ­ψον­ται εἰς ὃν ἐ­ξε­κέν­τη­σαν».

Ὁ β´ χο­ρός· Δό­ξα τῇ μα­κρο­θυ­μί­ᾳ σου, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

### \* \* \*

## ΑΙΝΟΙ

## Ἦ­χος γ´.

Πᾶ­σα πνο­ὴ αἰ­νε­σά­τω τὸν Κύ­ρι­ον. Αἰ­νεῖ­τε τὸν Κύ­ρι­ον ἐκ τῶν οὐ­ρα­νῶν, αἰ­νεῖ­τε αὐ­τὸν ἐν τοῖς ὑ­ψί­στοις. Σοὶ πρέ­πει ὕ­μνος τῷ Θε­ῷ.

Αἰ­νεῖ­τε αὐ­τόν, πάν­τες οἱ ἄγ­γε­λοι αὐ­τοῦ· αἰ­νεῖ­τε αὐ­τόν, πᾶ­σαι αἱ δυ­νά­μεις αὐ­τοῦ. Σοὶ πρέ­πει ὕ­μνος τῷ Θε­ῷ.

Στίχ. α´. Αἰ­νεῖ­τε αὐ­τὸν ἐ­πὶ ταῖς δυ­να­στεί­αις αὐ­τοῦ· αἰ­νεῖ­τε αὐ­τὸν κα­τὰ τὸ πλῆ­θος τῆς με­γα­λω­σύ­νης αὐ­τοῦ.

## Βυ­ζαν­τί­ου. Ἦ­χος γ´.

Δύ­ο καὶ πο­νη­ρὰ ἐ­ποί­η­σεν, ὁ πρω­τό­το­κος υἱ­ός μου Ἰσ­ρα­ήλ· ἐ­μὲ ἐγ­κα­τέ­λι­πε, πη­γὴν ὕ­δα­τος ζω­ῆς, καὶ ὤ­ρυ­ξεν ἑ­αυ­τῷ, φρέ­αρ συν­τε­τριμ­μέ­νον· ἐ­μὲ ἐ­πὶ ξύ­λου ἐ­σταύ­ρω­σε, τὸν δὲ Βα­ραβ­βᾶν, ᾐ­τή­σα­το καὶ ἀ­πέ­λυ­σεν· ἐ­ξέ­στη ὁ οὐ­ρα­νὸς ἐ­πὶ τού­τῳ, καὶ ὁ ἥ­λι­ος τὰς ἀ­κτῖ­νας ἀ­πέ­κρυ­ψε· σὺ δὲ Ἰσ­ρα­ὴλ οὐκ ἐ­νε­τρά­πης, ἀλ­λὰ θα­νά­τῳ με πα­ρέ­δω­κας. Ἄ­φες αὐ­τοῖς Πά­τερ ἅ­γι­ε· οὐ γὰρ οἴ­δα­σι τί ἐ­ποί­η­σαν.

Στίχ. β´. Αἰ­νεῖ­τε αὐ­τὸν ἐν ἤ­χῳ σάλ­πιγ­γος· αἰ­νεῖ­τε αὐ­τὸν ἐν ψαλ­τη­ρί­ῳ καὶ κι­θά­ρᾳ.

## Τὸ αὐ­τό.

Δύ­ο καὶ πο­νη­ρὰ ἐ­ποί­η­σεν, ...

Στίχ. γ´. Αἰ­νεῖ­τε αὐ­τὸν ἐν τυμ­πά­νῳ καὶ χο­ρῷ· αἰ­νεῖ­τε αὐ­τὸν ἐν χορ­δαῖς καὶ ὀρ­γά­νῳ.

## Στου­δί­του. Ἦ­χος ὁ αὐ­τός.

Ἕ­κα­στον μέ­λος τῆς ἁ­γί­ας σου σαρ­κός, ἀ­τι­μί­αν δι᾿ ἡ­μᾶς ὑ­πέ­μει­νε· τὰς ἀ­κάν­θας ἡ κε­φα­λή· ἡ ὄ­ψις τὰ ἐμ­πτύ­σμα­τα· αἱ σι­α­γό­νες τὰ ῥα­πί­σμα­τα· τὸ στό­μα τὴν ἐν ὄ­ξει, κε­ρα­σθεῖ­σαν χο­λὴν τῇ γεύ­σει· τὰ ὦ­τα τὰς δυσ­σε­βεῖς βλα­σφη­μί­ας· ὁ νῶ­τος τὴν φραγ­γέ­λω­σιν, καὶ ἡ χεὶρ τὸν κά­λα­μον· αἱ τοῦ ὅ­λου σώ­μα­τος ἐ­κτά­σεις ἐν τῷ σταυ­ρῷ· τὰ ἄρ­θρα τοὺς ἥ­λους· καὶ ἡ πλευ­ρὰ τὴν λόγ­χην· ὁ πα­θὼν ὑ­πὲρ ἡ­μῶν, καὶ πα­θῶν ἐ­λευ­θε­ρώ­σας ἡ­μᾶς· ὁ συγ­κα­τα­βὰς ἡ­μῖν φι­λαν­θρω­πί­ᾳ, καὶ ἀ­νυ­ψώ­σας ἡ­μᾶς, παν­το­δύ­να­με Σω­τήρ, ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς.

Στίχ. δ´. Αἰ­νεῖ­τε αὐ­τὸν ἐν κυμ­βά­λοις εὐ­ή­χοις· αἰ­νεῖ­τε αὐ­τὸν ἐν κυμ­βά­λοις ἀ­λα­λαγ­μοῦ. Πᾶ­σα πνο­ὴ αἰ­νε­σά­τω τὸν Κύ­ρι­ον.

## Βυ­ζαν­τί­ου. Ἦ­χος ὁ αὐ­τός.

Σταυ­ρω­θέν­τος σου Χρι­στέ, πᾶ­σα ἡ κτί­σις βλέ­που­σα ἔ­τρε­με· τὰ θε­μέ­λι­α τῆς γῆς, δι­ε­δο­νή­θη­σαν φό­βῳ τοῦ κρά­τους σου· σοῦ γὰρ ὑ­ψω­θέν­τος σή­με­ρον, γέ­νος Ἑ­βραί­ων ἀ­πώ­λε­το· τοῦ Να­οῦ τὸ κα­τα­πέ­τα­σμα, δι­εῤ­ῥά­γη δι­χῶς· τὰ μνη­μεῖ­α ἠ­νε­ῴ­χθη­σαν, καὶ νε­κροὶ ἐκ τῶν τά­φων ἐ­ξα­νέ­στη­σαν· Ἑ­κα­τόν­ταρ­χος ἰ­δὼν τὸ θαῦ­μα ἔ­φρι­ξε· πα­ρε­στῶ­σα δὲ ἡ Μή­τηρ σου, ἐ­βό­α θρη­νῳ­δοῦ­σα μη­τρι­κῶς· Πῶς μὴ θρη­νή­σω, καὶ τὰ σπλάγ­χνα μου τύ­ψω, ὁ­ρῶ­σά σε γυ­μνὸν ὡς κα­τά­κρι­τον, ἐν ξύ­λῳ κρε­μά­με­νον; ὁ σταυ­ρω­θεὶς καὶ τα­φείς, καὶ ἀ­να­στὰς ἐκ τῶν νε­κρῶν, Κύ­ρι­ε δό­ξα σοι.

## Δό­ξα.Ἦ­χος πλ. β´.

Ἐ­ξέ­δυ­σάν με τὰ ἱ­μά­τι­ά μου, καὶ ἐ­νέ­δυ­σάν με χλα­μύ­δα κοκ­κί­νην· ἔ­θη­καν ἐ­πὶ τὴν κε­φα­λήν μου, στέ­φα­νον ἐξ ἀ­καν­θῶν, καὶ ἐ­πὶ τὴν δε­ξι­άν μου χεῖ­ρα, ἔ­δω­καν κά­λα­μον, ἵ­να συν­τρί­ψω αὐ­τούς, ὡς σκεύ­η κε­ρα­μέ­ως.

## Καὶ νῦν. Ἀν­δρέ­ου Κρή­της. Ἦ­χος ὁ αὐ­τός.

Τὸν νῶ­τόν μου ἔ­δω­κα εἰς μα­στί­γω­σιν, τὸ δὲ πρό­σω­πόν μου, οὐκ ἀ­πε­στρά­φη ἀ­πὸ ἐμ­πτυ­σμά­των· βή­μα­τι Πι­λά­του πα­ρέ­στην, καὶ σταυ­ρὸν ὑ­πέ­μει­να, δι­ὰ τὴν τοῦ κό­σμου σω­τη­ρί­αν.

### \* \* \*

Ὁ δι­ά­κο­νος· Καὶ ὑ­πὲρ τοῦ κα­τα­ξι­ω­θῆ­ναι ἡ­μᾶς τῆς ἀ­κρο­ά­σε­ως τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου Κύ­ρι­ον τὸν Θε­ὸν ἡ­μῶν ἱ­κε­τεύ­σω­μεν.

Ὁ λα­ός· Κύ­ρι­ε, ἐ­λέ­η­σον. (γ´)

Ὁ δι­ά­κο­νος· Σο­φί­α· ὀρ­θοί· ἀ­κού­σω­μεν τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Εἰ­ρή­νη πᾶ­σι.

Ὁ λα­ός· Καὶ τῷ πνεύ­μα­τί σου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Ἐκ τοῦ κα­τὰ Μᾶρ­κον ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου τὸ ἀ­νά­γνω­σμα.

Ὁ λα­ός· Δό­ξα σοι, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

Ὁ δι­ά­κο­νος· Πρό­σχω­μεν.

## Ὁ ἱ­ε­ρεὺς ἀ­να­γι­νώ­σκει τὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ον.

## ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ι´.

## (Μαρκ. ιε´ 43-47).

Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῳ, ἐλ­θὼν Ἰ­ω­σὴφ ὁ ἀ­πὸ Ἀ­ρι­μα­θαί­ας, εὐ­σχή­μων βου­λευ­τής, ὃς καὶ αὐ­τὸς ἦν προσ­δε­χό­με­νος τὴν βα­σι­λεί­αν τοῦ Θε­οῦ, τολ­μή­σας εἰ­σῆλ­θε πρὸς Πι­λᾶ­τον καὶ ᾐ­τή­σα­το τὸ σῶ­μα τοῦ Ἰ­η­σοῦ. Ὁ δὲ Πι­λᾶ­τος ἐ­θαύ­μα­σεν εἰ ἤ­δη τέ­θνη­κε, καὶ προ­σκα­λε­σά­με­νος τὸν κεν­τυ­ρί­ω­να ἐ­πη­ρώ­τη­σεν αὐ­τὸν εἰ πά­λαι ἀ­πέ­θα­νε· καὶ γνοὺς ἀ­πὸ τοῦ κεν­τυ­ρί­ω­νος ἐ­δω­ρή­σα­το τὸ σῶ­μα τῷ Ἰ­ω­σήφ. Καὶ ἀ­γο­ρά­σας σιν­δό­να καὶ κα­θε­λὼν αὐ­τὸν ἐ­νεί­λη­σε τῇ σιν­δό­νι καὶ κα­τέ­θη­κεν αὐ­τὸν ἐν μνη­μεί­ῳ, ὃ ἦν λε­λα­το­μη­μέ­νον ἐκ πέ­τρας, καὶ προ­σε­κύ­λι­σε λί­θον ἐ­πὶ τὴν θύ­ραν τοῦ μνη­μεί­ου. Ἡ δὲ Μα­ρί­α ἡ Μα­γδα­λη­νὴ καὶ Μα­ρί­α Ἰ­ω­σῆ ἐ­θε­ώ­ρουν ποῦ τί­θε­ται.

Ὁ α´ χο­ρός· Δό­ξα τῇ μα­κρο­θυ­μί­ᾳ σου, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

### \* \* \*

Ὁ προεστὼς:

Σοὶ δόξα πρέπει, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ὁ Ἀναγνώστης χῦμα τὸ

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.

Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱός τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.

Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτη ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν με τὰ δικαιώματά σου.

Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί σου.

Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς.

Σοὶ πρέπει αἶνος, Σοὶ πρέπει ὕμνος, Σοὶ δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ὁ διάκονος:

Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.

Κύριε, ἐλέησον.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Κύριε, ἐλέησον.

Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρὰ τοῦ Κυρίου, αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.

Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.

Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν πλημμελημά-των ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.

Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.

Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.

Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Σοὶ, Κύριε.

Ὅτι Θεός ἐλέους, οἰκτιρμῶν, καὶ φιλανθρωπίας ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπωμεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ὑιῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αιῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ χορός: Ἀμήν.

Ὁ Ἱερεύς: Εἰρήνη πᾶσι.

Ὁ χορός: Καὶ τῷ πνεύματί σου.

ὁ διάκονος: Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.

Ὁ χορός: Σοί, Κύριε.

Ὁ Ἱερεύς: Τὴν εὐχὴν τῆς κεφαλοκλισίας......

Ὁ Ἱερεύς: Σὸν γὰρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ σώζειν ἡμᾶς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ χορός: Ἀμήν.

### \* \* \*

## Καὶ εὐ­θύς·

Ὁ δι­ά­κο­νος· Καὶ ὑ­πὲρ τοῦ κα­τα­ξι­ω­θῆ­ναι ἡ­μᾶς τῆς ἀ­κρο­ά­σε­ως τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου Κύ­ρι­ον τὸν Θε­ὸν ἡ­μῶν ἱ­κε­τεύ­σω­μεν.

Ὁ λα­ός· Κύ­ρι­ε, ἐ­λέ­η­σον. (γ´)

Ὁ δι­ά­κο­νος· Σο­φί­α· ὀρ­θοί· ἀ­κού­σω­μεν τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Εἰ­ρή­νη πᾶ­σι.

Ὁ λα­ός· Καὶ τῷ πνεύ­μα­τί σου.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Ἐκ τοῦ κα­τὰ Ἰ­ω­άν­νην ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου τὸ ἀ­νά­γνω­σμα.

Ὁ λα­ός· Δό­ξα σοι, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

Ὁ δι­ά­κο­νος· Πρό­σχω­μεν.

## Ὁ ἱ­ε­ρεὺς ἀ­να­γι­νώ­σκει τὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ον.

## ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΙΑ´ . (Ἰω. ιθ´ 38-42).

Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῳ, ἠ­ρώ­τη­σε τὸν Πι­λᾶ­τον Ἰ­ω­σὴφ ὁ ἀ­πὸ Ἀ­ρι­μα­θαί­ας, ὢν μα­θη­τὴς τοῦ Ἰ­η­σοῦ, κε­κρυμ­μέ­νος δὲ δι­ὰ τὸν φό­βον τῶν Ἰ­ου­δαί­ων, ἵ­να ἄ­ρῃ τὸ σῶ­μα τοῦ Ἰ­η­σοῦ· καὶ ἐ­πέ­τρε­ψεν ὁ Πι­λᾶ­τος. Ἦλ­θεν οὖν καὶ ἦ­ρε τὸ σῶ­μα τοῦ Ἰ­η­σοῦ. Ἦλ­θε δὲ καὶ Νι­κό­δη­μος ὁ ἐλ­θὼν πρὸς τὸν Ἰ­η­σοῦν νυ­κτὸς τὸ πρῶ­τον, φέ­ρων μῖγ­μα σμύρ­νης καὶ ἀ­λό­ης ὡς λί­τρας ἑ­κα­τόν. Ἔ­λα­βον οὖν τὸ σῶ­μα τοῦ Ἰ­η­σοῦ καὶ ἔ­δη­σαν αὐ­τὸ ἐν ὀ­θο­νί­οις με­τὰ τῶν ἀ­ρω­μά­των, κα­θὼς ἔ­θος ἐ­στὶ τοῖς Ἰ­ου­δαί­οις ἐν­τα­φι­ά­ζειν. Ἦν δὲ ἐν τῷ τό­πῳ ὅ­που ἐ­σταυ­ρώ­θη κῆ­πος, καὶ ἐν τῷ κή­πῳ μνη­μεῖ­ον και­νόν, ἐν ᾧ οὐ­δέ­πω οὐ­δεὶς ἐ­τέ­θη· ἐ­κεῖ οὖν δι­ὰ τὴν Πα­ρα­σκευ­ὴν τῶν Ἰ­ου­δαί­ων, ὅ­τι ἐγ­γὺς ἦν τὸ μνη­μεῖ­ον, ἔ­θη­καν τὸν Ἰ­η­σοῦν.

Ὁ α´ χο­ρός· Δό­ξα τῇ μα­κρο­θυ­μί­ᾳ σου, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

### \* \* \*

## ΤΑ ΑΠΟΣΤΙΧΑ

## Καὶ ἄρ­χε­ται ὁ β´ χο­ρὸς τῶν ἀ­πο­στί­χων.

## Ἦ­χος α´.

Πᾶ­σα ἡ κτί­σις, ἠλ­λοι­οῦ­το φό­βῳ, θε­ω­ροῦ­σά σε, ἐν σταυ­ρῷ κρε­μά­με­νον Χρι­στέ· ὁ ἥ­λι­ος ἐ­σκο­τί­ζε­το, καὶ γῆς τὰ θε­μέ­λι­α συ­νε­τα­ράτ­τε­το· τὰ πάν­τα συ­νέ­πα­σχον, τῷ τὰ πάν­τα κτί­σαν­τι. Ὁ ἑ­κου­σί­ως δι᾿ ἡ­μᾶς ὑ­πο­μεί­νας, Κύ­ρι­ε δό­ξα σοι.

## Ἦ­χος β´.

Στίχ. Δι­ε­με­ρί­σαν­το τὰ ἱ­μά­τι­ά μου ἑ­αυ­τοῖς, καὶ ἐ­πὶ τὸν ἱ­μα­τι­σμόν μου ἔ­βα­λον κλῆ­ρον.

Λα­ὸς δυσ­σε­βὴς καὶ πα­ρά­νο­μος, ἵ­να τί με­λε­τᾷ κε­νά; ἵ­να τί τὴν ζω­ὴν τῶν ἁ­πάν­των, θα­νά­τῳ κα­τε­δί­κα­σε; Μέ­γα θαῦ­μα! ὅ­τι ὁ Κτί­στης τοῦ κό­σμου, εἰς χεῖ­ρας ἀ­νό­μων πα­ρα­δί­δο­ται, καὶ ἐ­πὶ ξύ­λου ἀ­νυ­ψοῦ­ται ὁ φι­λάν­θρω­πος, ἵ­να τοὺς ἐν ᾍ­δῃ δε­σμώ­τας, ἐ­λευ­θε­ρώ­σῃ κρά­ζον­τας· Μα­κρό­θυ­με Κύ­ρι­ε δό­ξα σοι.

## Ἦ­χος β´.

Στίχ. Ἔ­δω­καν εἰς τὸ βρῶ­μά μου χο­λήν, καὶ εἰς τὴν δί­ψαν μου ἐ­πό­τι­σάν με ὄ­ξος.

Σή­με­ρον σὲ θε­ω­ροῦ­σα, ἡ ἄ­μεμ­πτος Παρ­θέ­νος, ἐν Σταυ­ρῷ Λό­γε ἀ­ναρ­τώ­με­νον, ὀ­δυ­ρο­μέ­νη μη­τρῷ­α σπλάγ­χνα, ἐ­τέ­τρω­το τὴν καρ­δί­αν πι­κρῶς, καὶ στε­νά­ζου­σα ὀ­δυ­νη­ρῶς, ἐκ βά­θους ψυ­χῆς, πα­ρει­ὰς σὺν θρι­ξὶ κα­τα­ξαί­νου­σα, κα­τε­τρύ­χε­το· δι­ὸ καὶ τὸ στῆ­θος τύ­πτου­σα, ἀ­νέ­κρα­γε γο­ε­ρῶς· Οἴ­μοι θεῖ­ον Τέ­κνον! οἴ­μοι τὸ φῶς τοῦ κό­σμου! τί ἔ­δυς ἐξ ὀ­φθαλ­μῶν μου, ὁ Ἀ­μνὸς τοῦ Θε­οῦ; ὅ­θεν αἱ στρα­τι­αὶ τῶν Ἀ­σω­μά­των, τρό­μῳ συ­νεί­χον­το λέ­γου­σαι· Ἀ­κα­τά­λη­πτε Κύ­ρι­ε δό­ξα σοι.

## Ἦ­χος ὁ αὐ­τός.

Στίχ. Ὁ δὲ Θε­ὸς Βα­σι­λεὺς ἡ­μῶν πρὸ αἰ­ώ­νων, εἰρ­γά­σα­το σω­τη­ρί­αν ἐν μέ­σῳ τῆς γῆς.

Ἐ­πὶ ξύ­λου βλέ­που­σα, κρε­μά­με­νον Χρι­στέ, σὲ τὸν πάν­των κτί­στην καὶ Θε­όν, ἡ σὲ ἀ­σπό­ρως τε­κοῦ­σα, ἐ­βό­α πι­κρῶς· Υἱ­έ μου, ποῦ τὸ κάλ­λος ἔ­δυ τῆς μορ­φῆς σου; οὐ φέ­ρω κα­θο­ρᾶν σε, ἀ­δί­κως σταυ­ρού­με­νον· σπεῦ­σον οὖν ἀ­νά­στη­θι, ὅ­πως ἴ­δω κἀ­γώ, σοῦ τὴν ἐκ νε­κρῶν, τρι­ή­με­ρον ἐ­ξα­νά­στα­σιν.

## Δό­ξα. Ἦ­χος πλ. δ´.

Κύ­ρι­ε, ἀ­να­βαί­νον­τός σου ἐν τῷ σταυ­ρῷ, φό­βος καὶ τρό­μος, ἐ­πέ­πε­σε τῇ κτί­σει· καὶ τὴν γῆν μὲν ἐ­κώ­λυ­ες, κα­τα­πι­εῖν τοὺς σταυ­ροῦν­τάς σε· τῷ δὲ ᾍ­δῃ ἐ­πέ­τρε­πες, ἀ­να­πέμ­πειν τοὺς δε­σμί­ους, εἰς ἀ­να­γέν­νη­σιν βρο­τῶν. Κρι­τὰ ζών­των καὶ νε­κρῶν, ζω­ὴν ἦλ­θες πα­ρα­σχεῖν, καὶ οὐ θά­να­τον· Φι­λάν­θρω­πε δό­ξα σοι.

## Καὶ νῦν. Ἦ­χος πλ. δ´.

Ἤ­δη βά­πτε­ται κά­λα­μος ἀ­πο­φά­σε­ως, πα­ρὰ κρι­τῶν ἀ­δί­κων, καὶ Ἰ­η­σοῦς δι­κά­ζε­ται, καὶ κα­τα­κρί­νε­ται σταυ­ρῷ· καὶ πά­σχει ἡ κτί­σις, ἐν σταυ­ρῷ κα­θο­ρῶ­σα τὸν Κύ­ρι­ον. Ἀλλ᾿ ὁ φύ­σει σώ­μα­τος, δι᾿ ἐ­μὲ πά­σχων, ἀ­γα­θὲ Κύ­ρι­ε δό­ξα σοι.

### \* \* \*

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Καὶ ὑ­πὲρ τοῦ κα­τα­ξι­ω­θῆ­ναι ἡ­μᾶς τῆς ἀ­κρο­ά­σε­ως τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου Κύ­ρι­ον τὸν Θε­ὸν ἡ­μῶν ἱ­κε­τεύ­σω­μεν.

Ὁ λα­ός · Κύ­ρι­ε, ἐ­λέ­η­σον. (γ´)

Ὁ ἱ­ε­ρεύς · Σο­φί­α· ὀρ­θοί· ἀ­κού­σω­μεν τοῦ ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου. Εἰ­ρή­νη πᾶ­σι.

Ὁ λα­ός· Καὶ τῷ πνεύ­μα­τί σου.

Ὁ δι­ά­κο­νος· Ἐκ τοῦ κα­τὰ Ματ­θαῖ­ον ἁ­γί­ου Εὐ­αγ­γε­λί­ου τὸ ἀ­νά­γνω­σμα.

Ὁ λα­ός· Δό­ξα σοι, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Πρό­σχω­μεν.

## Ὁ δι­ά­κο­νος ἀ­να­γι­νώ­σκει τὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ον ἀπὸ τοῦ ἄμ­βω­νος.

## ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΙΒ´ . (Ματθ. κζ´ 62-66).

Τῇ ἐ­παύ­ρι­ον, ἥ­τις ἐ­στὶ με­τὰ τὴν πα­ρα­σκευ­ήν, συ­νή­χθη­σαν οἱ ἀρ­χι­ε­ρεῖς καὶ οἱ Φα­ρι­σαῖ­οι πρὸς Πι­λᾶ­τον λέ­γον­τες· Κύ­ρι­ε, ἐ­μνή­σθη­μεν ὅ­τι ἐ­κεῖ­νος ὁ πλά­νος εἶ­πεν ἔ­τι ζῶν. Με­τὰ τρεῖς ἡ­μέ­ρας ἐ­γεί­ρο­μαι. Κέ­λευ­σον οὖν ἀ­σφα­λι­σθῆ­ναι τὸν τά­φον ἕ­ως τῆς τρί­της ἡ­μέ­ρας, μή­πο­τε ἐλ­θόν­τες οἱ μα­θη­ταὶ αὐ­τοῦ νυ­κτὸς κλέ­ψω­σιν αὐ­τὸν καὶ εἴ­πω­σι τῷ λα­ῷ, ἠ­γέρ­θη ἀ­πὸ τῶν νε­κρῶν· καὶ ἔ­σται ἡ ἐ­σχά­τη πλά­νη χεί­ρων τῆς πρώ­της. Ἔ­φη αὐ­τοῖς ὁ Πι­λᾶ­τος· ἔ­χε­τε κου­στω­δί­αν· ὑ­πά­γε­τε ἀ­σφα­λί­σα­σθε ὡς οἴ­δα­τε. Οἱ δὲ πο­ρευ­θέν­τες ἠ­σφα­λί­σαν­το τὸν τά­φον σφρα­γί­σαν­τες τὸν λί­θον με­τὰ τῆς κου­στω­δί­ας.

Ὁ α´ χο­ρός· Δό­ξα σοι, Κύ­ρι­ε, δό­ξα σοι.

### \* \* \*

## Εἶ­τα ὁ προ­ε­στὼς ἢ ὁ ἱ­ε­ρεύς·

Ἀ­γα­θὸν τὸ ἐ­ξο­μο­λο­γεῖ­σθαι τῷ Κυ­ρί­ῳ, καὶ ψάλ­λειν τῷ ὀ­νό­μα­τί σου, Ὕ­ψι­στε, τοῦ ἀ­ναγ­γέλ­λειν τὸ πρω­ῒ τὸ ἔ­λε­ός σου καὶ τὴν ἀ­λή­θει­άν σου κα­τὰ νύ­κτα.

Ὁ Ἀναγνώστης:Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γ΄).

Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν...

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.

Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν,

Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν.

Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν...

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ

ὁ ἱερεὺς: Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

Καὶ ψάλ­λο­μεν·

## Ἀ­πο­λυ­τί­κι­ον. Ἦ­χος δ´.

Ἐ­ξη­γό­ρα­σας ἡ­μᾶς, ἐκ τῆς κα­τά­ρας τοῦ νό­μου, τῷ τι­μί­ῳ σου Αἵ­μα­τι· τῷ Σταυ­ρῷ προ­ση­λω­θείς, καὶ τῇ λόγ­χῃ κεν­τη­θείς, τὴν ἀ­θα­να­σί­αν ἐ­πή­γα­σας ἀν­θρώ­ποις· Σω­τὴρ ἡ­μῶν δό­ξα σοι. (τρίς)

### \* \* \*

## Η ΕΚΤΕΝΗΣ ΔΕΗΣΙΣ.

Ὁ ἱερεὺς: Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡμῶν εἴπωμεν.

Κύριε, ἐλέησον. (ἃπαξ)

Κύριε παντοκράτορ ὁ Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Κύριε, ἐλέησον. (ἃπαξ)

Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἒλεός Σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Κύριε, ἐλέησον. (ἐκ τρίτου)

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος).

Κύριε, ἐλέησον. (ἐκ τρίτου)

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ μοναχῶν, καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

Κύριε, ἐλέησον. (ἐκ τρίτου)

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ (κώμῃ,πόλει) ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν τοῦ ἁγίου ναοῦ τούτου.

Κύριε, ἐλέησον. (ἐκ τρίτου)

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν μακαρίων καὶ ἀοιδίμων κτητόρων τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας ταύτης, καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς, κειμένων, καὶ ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων.

Κύριε, ἐλέησον. (ἐκ τρίτου)

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων καὶ ὑπὲρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχο-μένου τὸ παρὰ σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.

Κύριε, ἐλέησον. (ἃπαξ)

Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας των αἰώνων.

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν.

Ὁ ἱερεὺς: Σοφία.

Ὁ Χορός: Εὐλόγησον

Ὁ ἱερεὺς: Ὁ ὤν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν.

Στερεῶσαι Κύριος ὁ Θεὸς τὴν ἁγίαν καὶ ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, σὺν τῇ ἁγίᾳ Ἐκκλησίᾳ, πόλει (κώμῃ) καὶ ἐνορίᾳ ταύτῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν.

ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ· τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

ΙΕΡΕΥΣ: Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν. Κύριε ἐλέησον (γ'), Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον.

Ὁ ἱ­ε­ρεύς· Ὁ ἐμ­πτυ­σμοὺς καὶ μα­στί­γας καὶ κο­λα­φι­σμοὺς καὶ σταυ­ρὸν καὶ θά­να­τον ὑ­πο­μεί­νας δι­ὰ τὴν τοῦ κό­σμου σω­τη­ρί­αν Χρι­στὸς ὁ ἀ­λη­θι­νὸς Θε­ὸς ἡ­μῶν, ταῖς πρε­σβεί­αις τῆς πα­να­χράν­του καὶ πα­να­μώ­μου αὐ­τοῦ μη­τρός, δυ­νά­μει τοῦ τι­μί­ου καὶ ζω­ο­ποι­οῦ σταυ­ροῦ, προ­στα­σί­αις τῶν τι­μί­ων ἐ­που­ρα­νί­ων δυ­νά­με­ων ἀ­σω­μά­των, ἱ­κε­σί­αις τοῦ τι­μί­ου καὶ ἐν­δό­ξου, προ­φή­του προ­δρό­μου καὶ βα­πτι­στοῦ Ἰ­ω­άν­νου, τῶν ἁ­γί­ων ἐν­δό­ξων καὶ πα­νευ­φή­μων ἀ­πο­στό­λων, τῶν ἁ­γί­ων ἐν­δό­ξων καὶ καλ­λι­νί­κων μαρ­τύ­ρων, τῶν ὁ­σί­ων καὶ θε­ο­φό­ρων πα­τέ­ρων ἡ­μῶν, τῶν ἁ­γί­ων καὶ δι­καί­ων θε­ο­πα­τό­ρων Ἰ­ω­α­κεὶμ καὶ Ἄν­νης καὶ πάν­των τῶν ἁ­γί­ων ἐ­λε­ή­σαι καὶ σώ­σαι ἡ­μᾶς ὡς ἀ­γα­θὸς καὶ φι­λάν­θρω­πος.

Δι᾿ εὐ­χῶν τῶν ἁ­γί­ων πα­τέ­ρων ἡ­μῶν, Κύ­ρι­ε Ἰ­η­σοῦ, Χρι­στὲ ὁ Θεός, ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς.

Ὁ λα­ός· Ἀ­μήν.

Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων

Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη

Ἱεροψάλτη

στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου

Κουλούρας Βέροιας.