október 7.

Szent Szergiosz és Bakhosz vértanúk emléke.

a kedd esti alkonyati zsolozsmán

„Uram tehozzád…” után:

2. hang. Minta: Midőn...

Midőn \* a keresztre felfeszí**tet**tek, Megváltónk, \* látta a nap, s elsötéte**dett** félelmében, \* a templom kárpit**ja** kettéhasadt, \* a föld megrendült, a sziklák meghasad**tak** a rengéstől, \* nem nézhették, hogy Istenüknek és **Te**remtőjüknek \* jogtalan ítélettel fán kell**jen** szenvednie, \*’ és hogy a gonoszok **meg**kínozzák.

Teljesen \* **föld**re zuhant, \* tel**je**sen tönkrement, \* és hatalmasat bukott a kígyó, minden go**nosz**ság forrása, \* amint megpillantott téged a kereszten, **Em**berszerető, \* Ádám átka megszűnik, a hajdan elí**télt** megmenekül. \*\* Azért \* mi is hoz**zád** esedezünk: \* Üdvözíts minket, könyö**rülj** mindnyájunkon, \*’ és méltass a te **or**szágodra!

Az ítéletet \* eltűrted **e**gyetlen Király, \* ki majd a mindenséget íté**led** irgalmaddal, \* töviskoszorút **vi**selsz, Megváltónk, \* hogy a részesedésből származott tövist **tö**vestől kitépd \* a te hatalmaddal, **Em**berszerető \*\* és \* mind**nyá**junk lelkébe, \* kik híven tiszteljük keresztre fe**szít**tetésedet, \*’ beleültesd irgalmasságod meg**is**merését.

1. hang. Minta: Dicséretes vértanúk...

Bakhosz **és** Szergiosz, \* titeket a dicsőség **U**ra \* gyógyítások kegyelmével é**ke**sített föl, \* és a világ**ban** hírneves \* csodate**vők**ké tett, \* a betegeket általatok mindig meg**gyó**gyította. \* Esedezzetek hoz**zá** érettünk, \* hogy ajándékozzon lelkünk**nek** békét \*’ **és** nagy irgalmat!

Bakhosz **és** Szergiosz! \* Ti a földön bajnoki küzdelmet vív**ta**tok, \* és az ég**ben** ujjongtok, \* a testnélküliekkel mindenkor a Szentháromság színe **e**lőtt álltok \* és dicsőségét élvezve ör**ven**deztek. \* Esedezzetek hoz**zá** érettünk, \* hogy ajándékozzon lel**künk**nek békét \*” **és** nagy irgalmat!

Bakhosz **és** Szergiosz! \* Ti az ellenség támadását mindketten férfiasan legyőz**té**tek, \* a bálványimádás kártékony téveszméit el**ve**tettétek, \* Krisztus Királyt **hir**dettétek. \* Esedezzetek hozzá **é**rettünk, \* hogy ajándékozzon lel**künk**nek békét \*’ **és** nagy irgalmat!

Dicsőség... 4. hang.

Szer**giosz** és Bakhosz, \* a vértanúk tün**dök**lő fénye \* a zsarnokok gőgjét meg**a**lázta, \* a bálványimádás félrevezetését megsemmi**sí**tette, \* az istenisme**ret** teljes titkát \* csengő hangon, mennyei szárnyalással **hir**dette. \* Az ő könyörgésük**re**, Krisztus, \* törvényhozójuk, versenybírájuk és meg**ko**szorúzójuk, \* minket is mél**tass** arra, \* hogy a láthatatlan és látható hatalmak**kal** szemben \*’ erő**sek**nek bizonyuljunk!

Most és...

Fölfe**szítte**tésedet \* és a lándzsadöfés okoz**ta** sebedet \* látván a Tisztaságos, emberszerető **Krisz**tusom, \* zokogva ki**ál**tott fel: \* Gyermekem, **ó** mi ez? \* Mit tett a hálátlan **nép** veled, \* amiért te neki jót cse**le**kedtél? \* Miért akarnak megfosztani engem sze**re**tett Fiamtól? \* Csodálom, ó **Ir**galmas, \*’ a te önkéntes **szen**vedéseidet!

Előverses sztihirák:

2. hang.

Ments meg engem, Krisztus Üd**vö**zítőm \* a Szent Kereszt **e**rejével, \* mint a tengeren megmen**tet**ted Pétert, \*’ és könyörülj raj**tam**, Istenem!

Kereszted fája, Krisztus **Is**tenünk, \* élet fájává lett ne**künk** hívőknek, \* mert vele azt le**te**rítetted, \* akiben a halál e**re**je van, \* és életre keltet**tél** bennünket, \* ellenben holttá tettél min**ket** a bűnnek. \* Azért így kiál**tunk** hozzád: \*’ Mindnyájunk jótevője, Urunk, di**cső**ség néked!

A vértanúk kara a zsarnokokkal így sze**gült** szembe: \* mennyei hadak Királyának vagyunk **ka**tonái, \* s még ha tűzre vagy kínzásokra vettek **is** bennünket, \*’ a Szentháromság hatalmát akkor sem **ta**gadjuk meg!

Dicsőség... 8. hang.

Megerősödött az ellenséggel szemben Krisztus vértanú**i**nak serege, \* melyben a világot beragyogó csillagok**ként** tündökölnek \* a hatalmas és jeles **baj**nokok, \* Szerg**i**osz és Bakhosz. \* Előlük megfutamodott a démonok **go**nosz serege. \* Tőlük ámulatba estek a **zsar**nokok, \* őket csodál**ták** az angyalok, \* látva, hogy a testben lévők legyőzik a test**nél**külieket. \* A hívek Egyháza pedig világraszóló ün**ne**pet ül \* és egész világot érintő vigasságot **tart**va így kiált: \* Ki a test gyöngeségével bilincsbe **ve**red az erőst, \*’ szentjeid könyörgésére üdvö**zítsd** a mi lelkünket!

Most és... Mintadallam.

Ó megdöb**ben**tő csoda! \* Ó újsze**rű** titok! \* Ó, félelme**tes** esemény! \* – mondta a Szűz, mikor **meg**látta \* hogy te a kereszten két la**tor** között függsz, \* bár fájdalom nélkül, félelmetesen ho**zott** világra, \* és siránkoz**va** kiáltá: \* Jaj, legéde**sebb** Fiam! \* Hogyan szögezhetett té**ged** keresztre \*’ a gonosz **és** hálátlan népség?

*Tropárok:*

4. hang.

A te szent vérta**nú**id, Uram, \* az ő szenvedéseikért hervadhatatlan koszorúkat nyertek **tő**led, Istenünk, \* mert a te e**rő**det bírván, \* kínzóikat meg**szé**gyenítették, \* és az ördögök tehetetlen vakmerősége**it** megtörték. \* Az ő imád**sá**gaik által \*’ üdvözítsd, Jóságos, **a** mi lelkünket!

Dicsőség... most és...

**Leg**szeplő**te**lenebb Szűz, \* Krisztus Is**te**nünknek anyja, \* tőr járta át a Te legszen**tebb** lelkedet, \* mikor Fiadat és Istenedet önként meg**fe**szítve láttad. \* Ne szűnjél, ó áldott, **Őt** imádni, \* hogy aján**dé**kozza nekünk \*’ vétke**ink** bocsánatát.