október 10.

Szent Evlampiosz és Evlampia vértanú emléke.

a péntek esti alkonyati zsolozsmán

„Uram tehozzád…” után:

2. hang. Minta: Midőn...

Midőn \* dicsőséged**ben** eljössz, Krisztus, \* szent angyalaiddal, hogy megítéld **a** mindenséget, \* mindenki leplezet**le**nül áll eléd, \* és cselekedete**i**ről számot ad, \*\* akkor \* számlálj engem juhaid kö**zé**, Istenige, \* és minden bűnöm bocsána**tát** add meg nekem, \*’ amivel az élet**ben** vétkeztem.

Törd össze \* szenvedélyeim bi**lin**cselő láncát, \* apaszd el lel**kem** romlottságát, \* egyetlen **Em**berszerető! \* Add meg nekem a bűn**bá**nat könnyeit! \* Elsötétült lelkemet **vi**lágosítsd meg! \* Mentsd meg, kérlek, a **ve**szedelmektől, \* az ellenségek **tá**madásától, \* a világot irányító rettene**tes** gonoszlélek \*’ sokféle kí**sér**tésétől.

Lelkem, \* vedd fontolóra az ítéletnek ama rette**ne**tes óráját, \* melyben az egész teremtett világot re**me**gés fogja el, \* és a Magasságbeli felül a **fe**detlen trónra, \* hogy kimondja fölöttünk, ítéletre várók fölött **az** ítéletet, \*\* siess, \* engeszteld a min**den**ség Bíráját, \* és **így** kiálts neki: \*’ Vétkeztem ellened, Uram, szaba**díts** meg engem!

4. hang.

Napnál fénye**sebben** virradt fel \* a te tündöklő emlékünneped **a** hívekre, \* boldog Ev**lam**piosz, \* Istentől jövő fénysugaraival a teremtést megvilágo**sí**totta, \* és eloszlatta a szen**ve**délyek ködét \* és a gonosz lelkek éj**sza**káját. \* Azért emléked évfordulóját ün**ne**pelve \* boldognak **hir**detünk téged, \* világraszóló Vi**lá**gosság \*’ és hű közbenjárónk!

**Karddal** vagdostak, \* fáklyákkal **sü**tögettek, \* börtön**be** zártak, \* bitófára kife**szí**tettek, \* vadállatoknak ele**de**lül vetettek, \* de lelkedet tántoríthatatlanul megőrizted Isten ke**gyel**mében. \* Győzelmi koszorúval föl is éke**sí**tettek, \* boldog **Ev**lampiosz, \* azért örvendezéssel ün**ne**peljük \*’ a te emlékedet.

A mindenség U**ralko**dójának, \* Krisztusnak szeretetétől **meg**sebezve \* megsebezted a **csel**szövőt, \* aki Évát megsebe**sí**tette, \* és a Paradicsom**ból** kiűzette. \* Erős lélekkel el**vi**selted \* tested megsebesítését és mindenféle megkínzást, Ev**lam**pia! \* Azért Istennel egyesülve a szent átistenülés **ré**szese lettél, \* és könyörögsz **a**zokért, \*’ akik téged **hí**ven magasztalnak.

Dicsőség... 4. hang.

A névazonosság testvéri szere**tettel** párosult, \* a tisztaság szenvedélymentes**ség**gel bővült \* és sértetlenül megőrizte a kemény el**szánt**ságot. \* Akik ugyanis Istenre **vá**gyódtak, \* ezt az egész világot **sem**mibe vették. \* Ó milyen cso**dá**latos! \* A kígyót **meg**ölték. \* Aki a magasban **lá**zadást szított, \* azt a vértanú **test**vérek, \* a bölcs Evlampiosz és Ev**lam**pia, \* az alvi**lág**ba leküldik. \* Zengjük nekik, hozzájuk illő szent **é**nekben: \* Kik a pályafutást Krisztusban jól vé**gez**tétek, \* esdjétek ki a világnak **a** békességet \*’ és a mi lelkünk**nek** a nagy irgalmat!

Most és... 2. hang.

Elmúlt a törvény **ár**nyéka, \* mert megérkezett a ke**gye**lem fénye, \* mert amint a csipkebokor lángolt bár, de **nem** égett el, \* úgy te is mint szűz szültél és szűz **ma**radtál. \* A lángoszlop helyett valódi Nap ragyo**gott** fel nékünk \* és Mózes **he**lyett Krisztus, \*’ lelkünk üdvössé**ge** jelent meg.

Előverses sztihirák:

2. hang.

A szent vértanúk imádkoznak **é**rettünk, \* és Krisztust énekekben **ma**gasztalják, \* véget ér **min**den tévely, \*’ és a hívő ember **meg**szabadul.

Vértanúk karai odaállván a hatalmaskodók e**lé** mondák: \* Mi az égi erők kirá**lyá**ért küzdünk, \* akár tűzzel, akár kínzásokkal pusztí**to**tok minket, \*’ nem tagadjuk meg a Szenthárom**ság** hatalmát.

A hit által nagy dicsőségre jutotta**tok**, szentek, \* mert nemcsak szenvedésetek által győztétek le az **el**lenséget, \* de még halálotok után is ördö**gö**ket űztök, \* s gyöngélkedőket meg**gyó**gyíttok, \* lelkek és testek **or**vosai. \*’ Könyörögjetek az Úrhoz, hogy irgalmazzon a **mi** lelkünknek!

Mint a virág elhervad, s mint az árnyék **el**múlik, \* porrá lesz **min**den ember, \* de a harsona szavára földrengés közt a holtak mind **fel**támadnak, \* a veled való találkozásra, Krisztus **Is**tenünk, \* akkor kiszólított szolgá**id**nak lelkét, \*’ Urunk, a szentek hajlékai**ba** helyezd el!

Dicsőség... 4. hang.

Megvilágosította a testvérpárt a Szentháromság **vilá**gossága \* s ők a hatalmaskodók kegyetlenségét sem**mi**be vették, \* a tűz lángját lábbal taposták és örvendez**ve** zengték: \* „Íme mily jó és milyen gyönyö**rű**séges, \* ha együtt lak**nak** a testvérek!” \* Az isteni dicsőségre tekintettek vágya**ko**zással, \* és a mennyei dicsőségre lettek **mél**tókká. \* s Krisztus Istenhez mindenkor ese**dez**nek érettünk, \*’ hogy üdvö**zül**jön a mi lelkünk.

Most és...

Szánj **meg**, **ó** Nagyasszony, \* mert a gonosz lelkek támadásuk**kal** zaklatnak \* és a pusztulás mélységébe ta**szí**tanak. \* Erősíts meg engem az erények **szik**láján, \* hiusítsd meg az ellen**ség** akaratát, \* tégy méltóvá engem, hogy a **te** Fiad, \* a mi Istenünk parancsait vég**re**hajtsam, \*’ és hogy az ítélet napján bűnbo**csá**natot nyerhessek!

*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...

Az örök idők ó**ta** elrejtett, \* s még az angyalok előtt is isme**ret**len mély titok \* Teáltalad, Istenszülő, lett a földön nyil**ván**valóvá: \* az összevegyülés nélkül változatla**nul** megtestesült \* és önként keresztre emel**ke**dett Isten, \* ki föltámasztot**ta** ősatyánkat, \*’ mentse meg a haláltól a **mi** lelkünket is!