október 3.

Areopagita Szent Dénes fölszentelt vértanú emléke.

a péntek esti alkonyati zsolozsmán

1. hang. Minta: Dicséretes vértanúk…

A kígyó tanácsával rászedett és ha**lált** ettem, \* a te isteni dicsősé**ged**ből \* elkergettek engem, **sze**rencsétlent, \* halált hozott **re**ám a bűn. \* De te, engesztelékeny Ember**sze**rető, \*’ továbbra is tégy engem a Paradicsom lakójává.

Hagyj fel mindennel, lelkem, gondolj utolsó **ó**rádra, \* készülj elő a ha**lál**ra, \* jól ügyelj magadra, hogy a halál váratlanul **ne** találjon, \* s hívó szava készületle**nül** ne érjen, \* irányítsd mindig magadra az Úr **fi**gyelmét \*’ imádkozással és könnyekkel.

Háborgó szenvedélyeim világát öld ki belő**lem**, kérlek, \* enyhítsd nyugtalan lázongásomat isteni hatal**mad**dal, \* kezdetnélküli ir**gal**mas Isten, \* add meg bűneim **bo**csánatát, \* Engesztelékeny, Irgalmas, Ember**sze**rető, \*’ a te jóságod gazdagsága szerint.

Szent Pál az ige hirdeté**se** közben \* a kegyelem horgával bölcsen ki**fo**gott, \* főpappá és kimondhatatlan dolgok szemlé**lő**jévé tett, \* és kiválasztott eszköznek sze**melt** ki téged. \* Vele együtt e**se**dezzél, \* Istent hirde**tő** Szent Dénes, \*’ hogy mindazok, kik szeretettel magasztalnak, üdvö**zül**jenek!

Erényességeddel az angyalokéval egyenrangúvá tetted **el**médet, \* a mennyei rendek rangsorát szent könyvedben le**ír**tad, \* telje**sen** bölcs Dénes, \* hasonlóképpen besoroltad az Egyház **tö**megeit, \*” a mennyei rendeket u**tá**nozva.

Gondolkodásoddal lehetőség szerint Istenhez ha**so**nultál, \* Istenben bölcs, boldog **Dé**nes, \* és Isten neveinek titokzatos, szent jelentését buzgón **ki**fejtetted, \* legbensőbb egyesüléssel bea**va**tást nyertél \* az értelmet meghaladó **dol**gokba \*’ és a világ határait is beavattad **e**zekbe.

Dicsőség... 2. hang

Jertek, hívek, zengjünk magasztaló éneket **össz**hangban \* a főpapok évi em**lék**ünnepén \* Dénesnek és **Cip**riánnak. \* Az egyik megutálta a sztoikusok bölcsel**ke**dését, \* és a kiválasztott Eszköz tanít**vá**nyává lett, \* s a kifejezhetetlen titkokat **meg**ismerte. \* A másiknak a szépséges Jusztina szűz világosította meg **el**méjét \* és a gonosz lelkek bűvköréből **el**menekült, \* a varázskönyveket tűz**be** vetette \* és az Evangélium hirdető**jé**vé lett. \* Mi, bűnösök, dicsőítsük ezért az őket megdicsőítő Üdvözí**tőt** és zengjük: \* Krisz**tus** Istenünk, \* aki dicsőséggel koszorúzod bajno**ka**idat, \*’ az ő könyörgésükre üdvözítsd a **mi** lelkünket!

Most és... 1 hang

Az emberi nemből kisarjadzott dicsőségét **e** világnak, \* az Isten**nek** Szülőjét, \* a menny**nek** ajtaját, \* az angyalok **di**cséretét, \* a hívek **büsz**keségét: \* Szűz Máriát **é**nekeljük, \* mert ő lett az istenség ege **és** hajléka. \* Ő törte meg a régi **el**lenkezést, \* békét ő **ho**zott nekünk \* és a mennyországot megnyi**tá** előttünk. \* A hitnek ezen erős**sé**gét bírván, \* védelmünk van a tőle szüle**tett** Urunkban. \* Bízzatok tehát, bízzatok, Is**ten** népei, \*’ mert ő legyőzi az ellenséget, mint erőteljes!

Előverses sztihirák

1. hang

Küzdőtereken tett hitvallástok, **szent** vértanúk, \* az ördögök hatal**mát** megtörte, \* s az embereket a tévelytől **meg**mentette. \* Még fővesztés előtt is így fohászkodta**tok** az Úrhoz: \* Lelkünk életáldozatát fo**gadd** kedvesen, \* mert, Emberszerető, utánad vágy**va** mondtunk le \*’ ez ideigtartó életünkről.

**Elővers:** Csodálatos az Isten, Izrael Iste**ne** az ő szentjeiben.

Igen szép hőstettet vittetek vég**be**, ó szentek, \* mert noha vérete**ket** adtátok, \* mennyorszá**got** nyertetek, \* és ideig tartó próbatételt kiállva mindörök**re** vigadtok! \* Valóban csodálatos **ez** a csere! \* Mert a mulandó dolgo**kat** elhagyván \* enyészhetetlensé**get** kaptatok, \* és az angyalok karaival **ör**vendezve \*’ szüntelenül magasztaljátok az egyvalóságú Háromságot.

**Elővers:** A szentekhez, kik az ő földjén vannak, irányította csodála**to**san minden vágyamat.

Dicséretes **vér**tanúk! \* Nem a föld zárt magába titeket, \* hanem a menny **fo**gadott be, \* az Édenkert ajtaja előt**te**tek megnyílt, \* s bejutván oda ott az élet fájáról élvezettel **íz**leltek \* Krisztushoz fohászkod**ja**tok tehát, \* hogy adjon lelkünknek **bé**kességet \*’ és bőséges kegyelmet!

**Elővers:** Boldogok, kiket kiválasztasz és **ma**gadhoz fogadsz, Uram.

Mely világi gyönyör maradhat keser**gés** nélkül? \* Mely dicsőség áll a földön vál**to**zatlanul? \* Minden gyengébb az **ár**nyéknál \* és csalékonyabb a tű**nő** álomnál! \* Egy pillanat, s mindent megemészt **a** halál! \* De a te orcád világosságában és kellemed szépsé**gé**ben, Krisztus, \* választottaidat **nyug**tasd meg, \*’ Em**ber**szerető!

Dicsőség... 4. hang

A men**nyei** ismeret \* beláthatatlan mélységének **hí**vunk téged, \* Krisztus tündöklő vér**ta**núja! \* Az Egyház katonájának és erős harcosnak vallva magaszta**lunk** téged. \* Téged a legszentebb tűz **tett** tündöklővé, \* és méltóvá let**tél** arra, \* hogy az égi seregek vezérei**vel** együtt \* a ragyogó Köntöst, Krisztust **ma**gadra ölthesd, \* és elméd a Szentlélek fénysugarával fé**nyes**kedjék, \* **bölcs** Dénes! \* Azért magasztaljuk a te világraszó**ló** emlékedet \* és híven dicsőít**jük** Krisztust, \*’ aki té**ged** megdicsőített!

Most és ... 4. hang. Minta: Mint a vértanúk...

Szabadíts meg engem szent könyörgéseddel minden szo**ron**gatástól, \* mindenféle gonoszságtól, rossz **kö**rülményektől \* és a sokféle **kí**sértéstől, \* a gonosz lelkek csel**ve**tésétől, \* az emberi **gyű**lölettől \* és a démo**nok**tól, \* kik mindennap **vesz**temre törnek, \*’ mert bizalmamat beléd helye**zem**, ó Istenszülő!

*Tropárok*

4. hang

Jóságot tanulván és mindenben megmarad**ván** józannak, \* főpaphoz méltó**an** viselkedtél \* és a választott Eszközből kimondhatatlan javakat **me**rítettél \* és a hit megtartásával a buzgóság kút**fe**jévé váltál, \* Dénes fölszen**telt** vértanú, \* kérjed Krisztust, a **mi** Istenünket, \*’ hogy üdvö**zít**se 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!