Március 16.

nagyböjt VI. szerda hajnali szolgálatán

***A pap a szentélyt csendben megtömjénezi, majd a királyi ajtó előtt énekli:***

Dicsőség a szent, egyvalóságú, elevenítő és feloszthatatlan Három­ságnak, mindig, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

***Hexapszalmosz, nagy ekténia, „Isten az Úr…” helyett „Alleluja”, majd pedig:***

***Tropárok, 1. hang.***

A TESTNÉLKÜLI ERŐK testben való megjelenése **ál**tal \* szellemi és természetfölötti belátásra **te**szünk szert, \* s a háromszemélyű istenség megvilágosítását fel**fog**va \* a háromszorszent ének dal**la**mára \* kerubok módjára így ki**ál**tunk: \* Szent, szent, szent vagy, Iste**nünk**, \*’ Keresztednek ereje által, s üdvö**zíts** engem, Uram!

Dicsőség…

AZ ÖSSSZES MENNYEI ERŐKKEL **e**gyütt \* kerubok módjára így zengünk a magasságban **le**vőnek \* a háromszorszent dicséretet zenge**dez**ve: \* Szent, szent, szent vagy, Iste**nünk**, \*’ összes szentjeidnek imái által **ir**galmazz nekünk!

Most és…

ÁLOMBÓL ÉBREDVE ELÉD BORULUNK, Jó**sá**gos, \* és az angyalok énekét zengjük neked, Nagy**ha**talmú: \* Szent, Szent, Szent vagy Iste**nünk**, \*’ az Istenszülő imái által **ir**galmazz nekünk!

 1. zsoltárcsoport (19. kathizma: 134-142. zsoltár) után kathizmálion, 1. hang.

MIDŐN MEGLÁTOTT TÉGED, KRISZTUS, keresztrefeszítve, **hol**tan, \* így kiáltott fel a szeplőte**len** Anya: \* Az Atyával és a Szentlélekkel együtt kezdet nélküli **fi**am! \* Milyen kimondhatatlan ez a gondvi**se**lésed, \* amellyel te üdvözíted, irgal**mas** U**ram**, \*’ saját keze**id** alkotását!

**Elővers:** Magasztaljátok a mi Urunkat, Iste**nün**ket, \* és boruljatok le lábának zsámolya **e**lőtt, mert ő szent!

KERESZTFÁD ELŐTT LEBORULUNK, Embersze**re**tő, \* mert reá szögeztek, mindnyájunk **É**lete, \* s megnyitottad rajta a Paradicsomot, Üdvö**zí**tőnk \* a hozzád hittel forduló gonosz**te**vőnek, \* és boldogságra méltattad azt, ki így ki**ál**tott: \* Emlékezzél meg ró**lam**, Uram! \* Ővele együtt minket is fogadj el, kik ki**ált**juk: \* Mindannyian bűnöket kö**vet**tünk el, \* de te a te irgalmas**sá**god**ban** \*’ ne vess **meg** bennünket!

***Dicsőség… most és…***

ANYÁD, A JERKE GONOSZTEVŐK KÖZÖTT lát **té**ged, \* az ő Bárányát, hosszútürel**mű** Ige, \* keresztre feszítve s oldalt lándzsával át**döf**ve, \* ezért anyai fájdalmában **fel**jajdult: \* Én Jézusom, milyen különös és rettenetes ti**tok** ez? \* Hogyan zárhatják sírba a körülírhatat**lan** Istent? \* Kimondhatatlan az, ami **vég**be**ment**. \*’ Csak engem, szülőanyádat, ne hagyj magamra, leg**é**desebb Fiam!

***A 2. zsoltárcsoport (20. kathizma: 143-150. zsoltár) után kathizmálion, 2. hang.***

GONOSZSÁG SÍRJÁBAN FEK**SZEM**, ó Irgalmas, \* sok bűnöm mint sírkő ne**he**zedik reám, \*’ szabadíts ki belőle, könyö**rü**letes Uram!

***Dicsőség… most és…***

FIAD DRÁGA KERESZTJE megő**riz** mindnyájunkat, \* Nagyasszonyunk, tisztasá**gos** Istenszülő, \* S az ellenség minden támadása elől kön**nye**dén kitérünk, \* azértmindig boldognak **hir**detünk téged, \*’ mint a világosság Anyját és lelkünk e**gyet**len reményét!

***A 3. zsoltárcsoport (1. kathizma: 1-8. zsoltár) után kathizmálion, 3. hang.*** ***Minta: A te szüzességed…***

MALÁZÁR MEGHAL **és** eltemetik \* és rokonai a si**ra**tót éneklik. \*\* Te pedig, mindent előre tudó Isten, \* ki megjövendölted **szen**vedésedet, \* tanítványaidnak ki**nyil**vánítottad: \* Lázár elszende**rült**, de most megyek, \*\* hogy föltámasszam teremtményemet. \*\* Azért most mindnyájan félelemmel zengjük neked: \*\* Dicsőség a te e**rős** hatalmadnak!

***Dicsőség… most és…***

ÉRINTETLENÜL TISZ**TA**SÁGOS Anyád \* téged holtan látván a fán füg**ge**ni, Krisztusom, \*\* zokogva anyai módon ezt mondta: \*\* Mivel fizetett neked a törvényszegő hálátlan tömeg? \*\* Hiszen sok, nagy ajándékodat élvezzük, \*’ énekelem a te felénk tanúsított **a**lázatodat.

***50. zsoltár, majd pedig az „Üdvözítsd…” ekténia.***

KÁNON:

#### *III. ÓDA.* 3. hang. *Terméketlen, magtalan lelkem…*

Lázárhalála ma nem kerülhette el a mindent látó Jézus figyelmét. Éppen ezért mondta ő tanítványainak: Lázár barátunk elszenderült, de már megyek, hogy föltámasszam őt.

Azt mondtad, Uram, hogy újra Judeába mész, s ezzel megrémítetted tanítványaidat. De Tamás bizalommal kiáltott: Ő az élet – menjünk, hogy még ha meg is halunk, újra életre keljünk!

Dicsőség…

Egylényegű háromság, mindenható Atya, vele együtt kezdet nélküli Fiú s együtt uralkodó, isteni Lélek, együtt imádandó, teremtetlen Istenség, mi emberek mindnyájan magasztalunk téged.

***Most és…***

Szeplőtelen Istenanya, te vagy Jessze gyökere, melyből Krisztus, a föld szülötteinek életet hozó sarjadéka hajtott ki, aki megváltott minket a halandóságtól és az enyészettől. Mindnyájan téged magasztalunk, Tisztaságos!

Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked!

Örvendj, Sion, íme, jön a te szelíd királyod, amint a próféta hirdette, s testileg egy szamár hozzaőt, aki kezében a mindenséget tartja. Énekünkkel hirdessük az ő erejét!

***Irmosz:***

TERMÉKETLEN, MAGTALAN LELKEM, teremj dicséretes gyümölcsöket és kiálts föl ujjongva: Megerősödött az én szívem. Nincs olyan szent s nincs olyan igaz, mint te, Urunk, Istenünk!

#### Kathizma:

3. hang. Minta: Ma a Szűz a legfelsőbb...

Nagyszerű bajnok, az igaz**ság** harcosa! \* Krisztusnak dicsőséges **vér**tanúja! \* A Szent**há**romság **hir**detője, \* kérjél a te tisztelőidnek a magasság**ból** kegyelmet, \* adj békességet könyörgéseddel **mind**azoknak, \*’ akik szüntelenül magasztalják a te küzdelmeid **szent** emlékét!

Dicsőség… most és…

Varázsvessző számunkra Fiad keresztje, **Is**tenszülő, \* általa az ellenséges fondorlatokat **el**hárítjuk, \*’ és szünet nélkül téged **ma**gasztalunk!

#### VIII. ÓDA. *A kezdet nélküli Atyától…*

Lázárt, Krisztus halott barátját ma eltemetik, s el is siratják őt a Márta körül összegyűlt asszonyok. Krisztus azonban örömmel megy hozzá, hogy megmutassa minden embernek: Ő a mindenség élete.

Azirgalmasság gyakorlásának magaslatáról, mint az Olajfák hegyéről, erényágakat metszve vonuljunk a hozzánk szellemileg közeledő Krisztus elé! Énekeljük, áldjuk és magasztaljuk őt mindörökké!

Áldjuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket…

Három személyű egység, Atya, Fiú és élő Lélek, egy istenség, egy uralom, téged magasztal megközelíthetetlen világosságként az angyalok serege. S mi földiek is énekelünk, áldunk és magasztalunk mindörökké.

***Most és…***

A veled történt nagyszerű csodákat szemlélve mi minden nemzedékkel boldognak hirdetünk téged, teljesen Szeplőtelen; te ugyanis természetfölötti módon megszülted a mindenség Teremtőjét, mint valóságos Istent és embert; ezért áldunk és magasztalunk téged mindörökké.

Dicsőség neked Istenünk, dicsőség néked!

Menjünk mi is a gyermekekkel Krisztus Istenünk elé, vigyünk neki pálma helyett alamizsnát szívbeli imádsággal, és ezeket az ágakat lengetve hangoztassuk a hozsannát: áldjátok és magasztaljátok őt mindörökké.

Dicsérjük, áldjuk, imádjuk az Urat…

Irmosz:

A KEZDET NÉLKÜLI ATYÁTÓL öröktől fogva született s az utóbbi időben az Istenszülőtől testet öltött Fiút, mint tökéletes embert, s mint valóságos Istent dicsérjétek, áldjátok és magasztaljátok mindörökké!

#### ***Az Istenszülőt magasztaló ének.***

#### IX. ÓDA. *A Sínai-hegyen az el nem égő…*

Halottsirató könnyeket ontanak Lázár nővérei, mert azt látták, hogy testvérük ma már a gyászos kő alatt van. Te meg. Krisztusom, éppen ezt hoztad apostolaid tudomására, s így szóltál hozzájuk: Örülök miattatok, hogy most nem vagyok ott.

Krisztus visszatér feléd, gyilkos Júdea, s Isten az üdvösséget szerző szenvedést óhajtja betölteni. Akit meg akartál kövezni, az ma önként közeledik feléd; hogy legyilkolhasd, s így üdvözítsen minket.

Dicsőség…

Isten egység és háromság! Mily felfoghatatlan titok! Az egységes természet sajátos személyekre osztható, mert a részekre nem osztható természet valójában mégis így van, hogy egy létére is háromszoros: az Atya, a Fiú és az élő Lélek, ki gondot visel a mindenségre.

***Most és…***

Ki hallott gyermeket szülő szűzről s férfi nélkül lett anyáról? Mária, te teljesítetted ezt a csodát, de mondd, hogyan? Ne kutasd tovább azt, hogyan szültem Istent! Való igazság ez, de meghaladja az ember felfogó képességét!

Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked!

Fonjunk egybe szellemileg és érzékelhetőleg is pálmagallyakat, s ezekkel menjünk elébe a hozzánk jövő Uralkodónak, mert áldott ő, aki az Úrnak, az Atyának nevében jő, mint valóságos Fiú!

***Irmosz:***

A SINAI HEGYEN, az el nem égő bokorban téged szemlélt Mózes, ki szíved alatt az istenség kiolthatatlan tüzet viselted. Dániel a vágatlan hegyben látott meg téged, Izajás pedig a Dávid törzséből kisarjadt vesszőnek nevezett.

#### ***Fényének:***

Urunk, ki a világosságot fölragyogtattad, tisztítsd meg lelkünket is minden bűntől, Keresztednek ereje által, s üdvözíts engem, Uram!

***Dicséreti zsoltárok, olvasott doxológia, „Teljesítsük…” ekténia, majd pedig:***

Előverses sztihirák

**1. hang.**

IZRAEL BÍBORBA-BÁRSONY**BA** ÖLTÖZÖTT, \* szent királyi palástban **tün**dökölve, \* övé volt a törvény és a próféták **min**den kincse. \* A törvény szerinti istentisztelete**it** élvezte, \* de téged, Jótevő, ki sze**gén**nyé lettél, \* ki a gonosztevőknek járó kereszthalál u**tán** is éltél, \* s ki mindig az A**tya** keblén vagy \* – téged keresztre feszített a **ka**pun kívül, \* s most a kegyelem vízcseppjei**re** szomjazik, \* amint a szegény Lázár iránt könyörtelen gaz**dag** szomjazott, \* mikor a bíbor és a bársony helyett lekerült az oltha**tat**lan tűzbe, \* és fájdalommal látta, hogy az addig igazságmorzsákra é**he**ző népek \* most Ábrahám ölében vi**gasz**talódnak, \* magukra öltve a te véred bíborát és a kereszt**ség** bársonyát, \* s a te kegyelmi adományaid**ban** dúskálva, \* és ezeket él**vez**ve mondják: \*’ Krisztus Istenünk, dicső**ség** néked! *(2x)*

 (MINDEN) DICSÉRETRE MÉL**TÓ** vértanúk, \* benneteket sem **szo**rongatás, \* sem aggoda**lom**, sem szükség, \* sem üldöztetés, sem **kor**bácsolás, \* sem vadállatok harag**ja**, sem pallos, \* sem fenyegető tűz el nem szakítha**tott** Istentől, \* hanem szeretettel ragaszkod**ta**tok hozzá; \* mikor ellensége**i**tek között, \* testetek halál**tu**sájában \* a természet gyengeségét el**rej**tettétek \* s még a halált is meg**ve**tettétek. \* Azért szenvedéseitek méltó jutalmát el **is** nyertétek \* s a mennyország örökösei**vé** lettetek. \* Imádkozzatok **szün**telenül \*’ **a** mi lelkünkért!

***Dicsőség… most és… Minta: Dicséretes vértanúk….***

AMIKOR TISZTASÁGOS SZÜLŐD **MEG**LÁTTA, \* hogy te, ki vizekre függesztetted a **föl**det, \* kereszten függsz, embersze**re**tő Krisztus, \* felki**ál**tott hozzád: *\** Jaj nékem, micsoda szokat**lan** látvány! \* Hogyan nyugodhatott le végtelen szépséged, én **é**des Fiam? \* Irgalmadat **ma**gasztalom, \*’ hogy mindenkiért ön**ként** szenvedsz!

 „Jó az Urat dicsérni…”, Háromszorszenttől a „Mi Atyánkig…”, majd tropár, 8. hang.

DICSŐSÉGED **TEMP**LOMÁBAN ÁLLVA \* azt gondoljuk, **a** mennyben vagyunk. \* Istenszülő, **menny**nek kapuja, \*’ nyisd meg nekünk **ir**galmad ajtaját!

***Uram, irgalmazz 40-szer, Dicsőség… most és… Ki a keruboknál…*** *Az Úr nevében adj áldást, atya!* ***Befejezés, mint a böjti vecsernyén, majd*** *e****lbocsátó.***