október 9.

Szent Jakab apostol, Alfeus fia, valamint szentéletű Andronikosz atyánk és felesége emléke.

a csütörtök esti alkonyati zsolozsmán

„Uram tehozzád…” után:

4. hang. Minta: Mint a vértanúk...

A kegyelem hor**gász**botjával \* a hiúság mélységéből kihalásztad **az** embereket, \* magasztalásra méltó, teljesen **bol**dog Jakab! \* Engedelmeskedtél a Mester pa**ran**csainak, \* ki teljesen megvilágosítot**ta** lelkedet \* és Isten szent követévé, apostollá tett **té**ged, \*’ és megmutatta neked az ő fölfogha**tat**lan istenségét.

A Szentlélek ki**á**radása \* reád szállott a **tűz** alakjában, \* és téged Isten esz**kö**zévé tett, \* pedig te elszántan eloszlattad az istentagadás **sö**tétségét, \* és bölcsességgel teljes **i**géiddel \* megvilágosítottad a vi**lá**got, \* apostolok vezére, Krisz**tus** szemlélője, \*’ titkokba bea**va**tott boldog Jakab.

Hithirdetésed fénysu**ga**raival \* megvilágosítottad a tudatlanság sötétsé**gé**ben ülőket, \* és őket hit által az Uralkodó Isten fiaivá tetted, dicső**sé**ges Jakab. \* Az ő szenvedését és halálát buzgón **u**tánoztad \* és dicsőségének örökö**sé**vé lettél, \* mint bölcs és Isten által kivá**lasz**tott, \*’ egé**szen** igaz tanítvány.

6. hang. Minta: Minden reményüket...

Az élet zsarnokságát teljesen leve**tet**tétek, \* a vagyont meg**gyű**löltétek, \* a múlandó élvezetet ke**rül**tétek, \* a kereszt szent igáját magatok**ra** vettétek \* és Krisz**tust** követtétek, \* a csodálatos dolgok égi rétjére ju**tot**tatok, \* és most **ott** vigadtok. \* Emlékezzetek **meg** rólunk, \* kik rátok hittel em**lé**kezünk \* és nagy buzgósággal megünnepeljük szent és tiszte**let**reméltó \*’ emlékete**ket**, szentéletűek!

Lelke mélyéből szeretett té**ged**, Urunk, \* és téged követett a dicséretre mél**tó** házaspár; \* mindenféle gyönyört és feloldozatlan **bi**lincset \* mint valami pókhálót **szét**szakított. \* Azért elnyerte Országo**dat**, Halhatatlan! \* Az ő könyör**gé**sükre \* adj kegyelmesen bocsánatot **sok** vétkemre, \* és emeld min**den**kor lelkemet \*’ nyugtalanító szenvedé**lye**im fölé, Uram!

Gyermekeiteket elveszí**tet**tétek, \* hőn szere**tő** házaspár, \* fensőbb intézkedés folytán, \* és bár ez életben vigasz nélkül **ma**radtatok, \* Jób nemes szavával így **ki**áltottatok: \* Az Úr adta, az Úr vis**sza**vette! \* Ezért az óhajtott dolgot könnyen **el**értétek, \* és látszott, hogy a remeteségbe, a szent helyekre örömmel **köl**töztetek át, \*’ i**gen** szent házaspár!

Dicsőség... 4. hang.

Elnyerted a Szentlélek **kegyel**mét, Jakab, \* besoroltak az apostolok **szent** karába, \* beteltél a tüzes nyelvek alakjában égből lejövő, elevenítő szél ihle**té**sével, \* és elégetted a pogányok istentagadásának tö**vis**bokrát. \* Esedezzél Krisztus Istenünkhöz, **Is**ten hírnöke, \*’ hogy üdvözít**se** a mi lelkünket!

Most és... Minta: Mint a vértanúk...

Teljesen szeplőte**len** Bárányka! \* Te megszülted az **Is**ten Bárányát, \* aki eljött, hogy meggyógyítsa az egész **vi**lág bűnét, \* és vére ontásával áldozattá **lett** érettünk, \* és megelevenítette a **min**denséget. \* Te öltöztess föl **en**gem \* az isteni kegyelemnek Szülötted gyapjából va**ló** köntösébe, \*’ mert megfoszttattam az iste**ni** romlatlanságtól!

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!

Bajnokok, kik a földi gyönyöröket nem él**vez**tétek, \* mennyei javak élvezetére lette**tek** méltóvá, \* s angyaloknak váltatok polgár**tár**saivá. \* Az ő könyörgéseik nyomán könyö**rülj** rajtunk, \*’ és üdvözíts **min**ket, Urunk!

Dicsőség...5. hang

Híven megünnepeljük a te szent emlék**nap**odat, \* **di**cső**sé**ges Szent Jakab, \* nem mint Alfeus **fi**áét, \* hanem mint Krisztus apos**to**láét \* és az ő kimondhatatlan megtestesülésé**nek** hírnökéét. \* Te, aki a testnélkü**li**ekkel, \* az apostolokkal és a vértanúk **ka**rával \* mindenkor az Uralkodó tró**nu**sa előtt állsz, \* esedezzél szüntelenül az Üdvö**zí**tőhöz, \*’ és a mi Istenünkhöz, hogy üd**vö**zítsen bennünket!

Most és... Minta: Üdvözlégy...

Látta \* a Bárányka, hogy Isten **Bá**rányát, \* ki elveszi a vi**lág** bűneit, \* keresztfára fe**szí**tették \* és oldalán lándzsá**val** átdöfték, \* siránkozva **föl**jajdult: \* Fiam, ki Isten vagy és a teremtés U**ral**kodója, \* és saját akaratodból jelentél **meg** testben, \* hogyan vihetnek téged ember**ként** halálra? \* Kinek a kedvéért siettél e pályafutás elvég**zé**sére \* és magamra hagytál engem, tisztasá**gos** Szülődet, \* jótevő **Szü**löttem? \* Adj nékem **fe**leletet, \*’ ne késlekedj, és **nagy** irgalmat!

*Tropárok:*

***3. hang.***

Szent Jakab apostol, imádd a ke**gyel**mes Istent, \*’ hogy ajándékozzon bűnbocsánatot a **mi** lelkünknek!

Dicsőség… 1. hang.

Pusztaságban élő re**me**te \* és testben angyal voltál és csodákat műveltél, istenhordozó Androni**kosz** atyánk, \* Böjttel, virrasztással és imádsággal mennyei ajándékokat érdemeltél ma**gad**nak, \* a hittel hozzád folyamodók testi és lelki betegségének sikeres orvosló**ja** voltál. \* Azért dicsőség legyen Istennek, ki neked kegyelmet **a**dott, \* dicsőség, hogy téged megko**ro**ná**zott**, \*’ és dicsőség, hogy általad mindenkinek gyógyulást **tesz** lehetővé!

Most és...

A Te közbenjárásodat bírván, Tiszta**sá**gos, \* s imáid által a rosszaságtól megme**ne**kedvén, \* Fiad keresztje által mindenütt megerősít**tet**ve, \* mindannyian, amint meg **is** il**let**, \*’ **á**hítat**tal** magasztalunk.