Február 24.

nagyböjt III. 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, 6. hang.***

FÉLVE VESZNEK KÖRÜL a **ke**rubok, \* s remegve állnak eléd **a** szeráfok, \* el nem hallgató hangon zengik a háromszorszent **é**neket. \* Velük együtt mi bűnösök is **han**goztatjuk: \* Szent, szent, szent vagy, **Is**tenünk \*’ Keresztednek ereje által, s üdvözíts **en**gem, Uram!

Dicsőség…

TESTETLEN **AJ**KAKKAL, \* el nem hallgató di**cső**ítéssel \* zengik neked, Istenünk, a hat**szár**nyúak \* a háromszor**szent** éneket. \* E földön **pe**dig mi \* méltat**lan** ajkunkkal \* zengjük neked a di**csé**retet: \* Szent, Szent, Szent **vagy**, Istenünk, \*’ összes szentjeidnek imái által ir**gal**mazz nekünk!

Most és…

A HÁRMAS EGYSÉGŰ is**ten**séget \* keveredés nélkü**li** egységben \* az angyalok énekével di**cső**ítsük, \* és ezt **han**goztassuk: \* Szent, szent, szent vagy, **Is**tenünk, \*’ az Istenszülő imái által ir**gal**mazz nekünk!

 1. zsoltárcsoport (19. kathizma: 134-142. zsoltár) után kathizmálion, 6. hang.

MA BETELJESÜLT a prófé**ta** szava: \* Mert íme, leborulunk **a**ma helyen, \* hol a te lábaid állot**tak**, Urunk, \* és az üdvösség fájá**ról** ízlelvén \* a bűnös szenvedélyektől szabadu**lást** nyerünk \* az Istenszülő i**má**i által, \*’ egyetlen Em**ber**szerető!

**Elővers:** Magasztaljátok a mi Urunkat, Is**te**nünket, \* és boruljatok le lábának zsámolya e**lőtt**, mert ő szent!

MEGSZENTELŐDÖTT a te keresz**ted**, Urunk, \* és a bűnöktől gyöngélkedőknek gyó**gyu**lást szerez. \* Általa most előtted **hó**dolunk, \*’ **ir**galmazz nekünk!

***Dicsőség… most és…***

MIKOR SZÜLŐD, a mindenkorszűz **Le**ányzó, \* téged érettünk keresztrefe­szítve meg**lá**tott, Krisztus, \* lelkét a fájdalom tőre **át**járta, \* és anyai fájdalmában **si**ránkozott. \* Az ő könyörgésére könyö**rülj** rajtunk, \*’ **ir**galom Ura!

***A 2. zsoltárcsoport (20. kathizma: 143-150. zsoltár) után kathizmálion, 3. hang. Minta: A te szüzességed…***

KERESZTFÁRA FÖLEMELVE eloltottad a bűn tü**zét**, Uralkodó, \* s önként vállalt haláloddal elpusztítottad **el**lenségünket, \* azért hozzádfolya**mo**dom, Kegyelmes: \*\* Tedd holttá testem akaratát, \*\* s keltsd életre nyomorult lelkemet, \*’ tisztíts meg a szenvedélyt kipusztító böjt**tel** minden szennytől!

***Dicsőség… most és…*  Ugyanarra.**

ÖNKÉNT ELVÁLLALTAD, IRGAL**MAS** szívű Krisztus \* a gyalázattal já**ró** kereszthalált, \*\* s midőn ezt látta Szülőanyád, \* bensőjé**ben** megrendült \* s anyailag keser**ve**sen bánkódott. \* Az ő közben**já**rására, \*\* kegyelmed bőségével \*\* könyörülj meg világodon és üdvözítsd, \*’ ki elveszed **an**nak bűneit!

***A 3. zsoltárcsoport (1. kathizma: 1-8. zsoltár) után kathizmálion, 2. hang.***

A BÖJT fényes vendéglátását végigte**kint**ve kiáltsuk: \* Tarts meg békességedben, U**runk**, mindnyájunkat! \* Ments meg az ellenség min**den** ármányától, \* és méltass minket arra, végte**le**nül jóságos, \* hogy a te legszentebb keresztedet félelem**mel** csókolhassuk, \* mert azáltal árasztod a mindenség**re** kegyelmedet, \*’ egyetlen végte**len** irgalmú!

***Dicsőség… Ismét ugyanaz.***

***Most és…***

MIDŐN HOLTAN A KERESZ**TEN** függve látott \* a te **Szűz** Anyád, Krisztus, \* keserve**sen** sírva mondá: \* Fiam, mily félelmetes **ez** a titok! \* Te, ki másnak ö**rök** életet adsz, \* hogyan halhatsz meg önként **a** kereszten \*’ ilyen gyaláza**tos** halállal?

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

KÁNON:

#### *III. ÓDA.* *Sz.**Tivadar kánonja:* 2. hang. *Erősíts meg minket…*

A te életadó kereszted az én üdvösségem pecsétje, Uram, mert vele legyőzöm az ellenséget, és magasztallak téged, hatalmas Isten.

A kereszt fája az örökké tartó élet gyümölcsét termetté a világnak. Hogyha mi is megízleljük ezt, a haláltól megszabadulunk.

Dicsőség…

Dicsőítem az egy természetű három személyt, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, az istenség egy erejét, a mindenség fölötti uralmat és megvilágosítást.

***Most és…***

Félelmetes természetű volt a te szülésed, Tisztaságos, mert a megtestesült Isten, aki az Atyától öröktől fogva született, az idők teljességében férfi nélkül tőled jött világra.

Dicsőség neked, Istenünk, dicsőség néked!

A kereszt kegyelme felragyog a világra és a te isteni szenvedésed alkalmára összehív mindnyájunkat, Könyörületes! Méltass tehát minket, Urunk, hogy híven hódolhassunk előtted!

***Irmosz:***

#### ERŐSÍTS MEG MINKET, Urunk, \* ki kereszteddel törölted el a bűnt, \* és a te félelmedet ültesd szívünkbe, \* kik néked magasztaló éneket zengünk!

Kathizma:

8. hang.

Az Előhírnök fejét kincstárba helyezett drága **kincs**ként őrizték, \* edényben rejtőzött az Ige szava, mint a föld mé**lyé**re vetett mag, \* kikelt és isteni **é**letet termett. \* Ennek megtalálását tisz**tel**jük mindnyájan, \*’ és dicsőítsük Krisztust, ki a gyógyítások kegyelmi ajándé**kát** adta neki!

Dicsőség...

Mint drágagyöngyöt a föld alá rejtették a Keresztelő **fe**jét edényben, \* de isteni fényt sugárzó fáklyaként felragyog, és csodát művel az egész **vi**lág számára. \* Szépséges hajnalként mint a Napnak Előhírnöke tündököl**te**ti a Napot, \* s a nem alkonyodó világosságot újra jelzi **ne**künk, és így szól: \*’ Íme **az** Isten Báránya!

Most és...

Megértvén a titokteljes **pa**rancsolatot, \* József hajlékában sietve megjelent **a** testnélküli, \* és így szól a **Szep**lőtelennek: \* „Aki leereszkedve meghajlít**ja** az egeket, \* változás nélkül teljesen benned **he**lyezkedik el. \* Őt látom méhedben szolgai a**la**kot ölteni, \* ezért megdöbbenve **ki**áltom néked: \*’ Üdvözlégy Istennek szeplő**te**len Jegyese!

#### VIII. ÓDA. *Aki egykor a csipkebokorban…*

Krisztus, ki szavaddal fenntartod a mindenséget, értem mindent elviselsz: megvesszőzést, leköpdösést és a keresztre feszíttetést. Ezért dicsőítem emberszereteted nagy műveit mindörökre.

Úgy öltek meg, Krisztus, mint az áldozati bárányt, s átdöfték lándzsával oldaladat, hogy engem, az elveszett juhot megments a vad sátántól, és mindörökre átvihess jóságos aklodba.

Áldjuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket….

Mindörökké magasztalunk téged, Szentháromság egy Isten, oszthatatlan s mégis személyekre osztott természet, enyészhetetlen hatalom, Atya és Fiú és Szentlélek.

***Most és…***

Tisztaságos Istenszülő, minden keresztény üdvösséges ajtaja, fogadd el mindazok könyörgését, akik örökké boldognak hirdetnek téged!

Dicsőség neked, Istenünk, dicsőség néked!

A te kereszteddel, Krisztus, papok büszkélkednek, s ez erősíti meg az uralkodókat is, és megvilágosít minden hívőt. Méltass arra, hogy én is megláthassam, előtte hódolhassak, s mindörökké magasztalhassam!

Dicsérjük, áldjuk, imádjuk…

***Irmosz:***

#### AKI EGYKOR a csipkebokorban \* a Sínai-hegyen Mózesnek \* a Szűz csodájának előképét mutatta meg, \* azt énekeljétek, áldjátok \* és magasztaljátok mindörökké!

***Az Istenszülőt magasztaló ének.***

#### IX. ÓDA. Irmosz: *Meg nem szűnő dicshimnuszokkal…*

Mindnyájan magasztalunk téged, Isten Fia, mert a kereszten kitárva karodat mind a négy világtájat meghódítottad, s így mindnyájan rátalálhatunk az Atyához vezető útra.

Magasztalunk téged, Krisztus, kit a törvényszegők tövissel megkoszorúztak, megvertek és keresztre feszítettek, mert akkor az ég alatt minden megrendült, mi pedig ennek folytán elnyertük a megváltást.

Dicsőség…

Meg nem szűnő dicshimnuszokkal magasztalunk téged, hármas fényű szent Isten, ki a mindenséget mindig összetartod és őrzöd: Atya és Fiú és élő Lélek.

***Most és…***

Szent énekekkel magasztalunk téged, Istenszülő, a Szentlélek fényes felhője, melyből feltündöklött számunkra Krisztus, a megközelíthetetlen világosság, az igazság nagy Napja.

Dicsőség neked, Istenünk, dicsőség néked!

Te vagy a mi világosságunk, szent jelszavunk, győzelmi jelvényünk, Krisztus keresztje. Édesítsd meg a mi önmegtartóztatásunkat, s tégy méltóvá arra, hogy előtted hódolhassunk!

***Irmosz:***

#### MEG NEM SZŰNŐ dicshimnuszokkal magasztalunk téged, szellemi és lélekkel felruházott létra, melyre a mi Istenünk rálépett, s amelyen az égbe vezető útra rátalálunk.

***Fényének:***

Áraszd lelkünkbe örökkévaló világosságodat Keresztednek ereje által, s üdvözíts engem, Uram!

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

Előverses sztihirák

**2. hang.**

A JÓSZÍVŰ ATYA FIÁNAK tisztességét **él**veztem, \* ám azt esztelenségemben meg **nem** becsültem, \* és e dicsőségből maga**mat** kivontam, \* a kegyelem ajándékát gonosz tettekkel **el**szórtam. \* Az isteni táplálékot elhagyva hitvány gazda eltar**tott**ja lettem, \* aki kiküldött az ő lelket emész**tő** földjére, \* ahol állatok eledelén élve tisztátala**nul** éltem, \* s bűnös élvezetek**nek** szolgáltam, \* úgyhogy kielégülésre soha**sem** jutottam. \* De most megtérve könyörületes és irgalmas Atyámhoz **így** szólok: \* Vétkeztem az ég ellen **és** ellened, \*’ de te ir**gal**mazz nekem! *(2x)*

VÉRTANÚIDNAK SO**KA**SÁGA \* esdekelve kér **té**ged, Krisztus: \*’ könyörülj rajtunk, Em**ber**szerető!

***Dicsőség… most és… Minta: Midőn…***

SZÁMTALAN \* gyötrelmet szenvedtél **el**, Szeplőtelen, \* midőn fiadat és Istenedet **meg**feszítették. \* S te így sóhajtoztál, sír**va** és jajgatva: \*\* Jaj nekem, \* én **é**des gyermekem, \* hogy viselhetsz el ilyen igazság**ta**lan szenvedést? \* Csak hogy Ádám utó**da**it megválthasd. \*\* Azért \* **leg**szentebb Szűz, \* hittel **kö**nyörgünk hozzád: \*’ tedd őt irántunk **ir**galmassá!

 „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.***