A 3. hét szerdáján reggel

**Isten az Úr… 2. hang**

**Tropár 2. hang**

Midőn leszállottál a halálhoz, hal**ha**tatlan Élet, \* akkor megtörted a poklot Isten**sé**ged fényével, \* s midőn a holtakat is a mélységből **föl**támasztottad, \* minden mennyei erők örven**dez**ve kiálták: \*’ Életadó Krisztus Istenünk, **di**csőség néked!

Dicsőség…

Az istenfé**lő** József \* levevén a fáról a te leg**tisz**tább testedet, \* tiszta gyolcsba **gön**gyölé, \* és illatos szerekkel ellátva új **sír**ba helyezé, \* de te, Uram, harmadna**pon** föltámadtál, \*’ adván a világnak gaz**dag** kegyelmet.

Most és…

A kenethozó asszonyok előtt a sírnál megjelenő angyal **e**zeket mondá: \* A kenetek a halot**ta**kat illetik, \* Krisztus az enyészettől **i**degen maradt. \* Azért kiáltsuk: Föltá**madt** az Úr, \*’ adván a világnak gaz**dag** kegyelmet!

**1. zsoltárcsoport utáni kathizmák 2. hang**

Üdvösséget szereztél a földön, **Krisz**tus Istenünk, \* kiterjesztéd legtisztább keze**det** a kereszten, \* hogy összegyűjtsd a po**gány** nemzeteket, \* **a**kik ezt **ki**áltják néked: \*’ **U**ram, **di**csőség néked!

Föltámadván **a** sírból, \* és szétszaggatván a pokol **kö**telékeit, \* megszüntetted, Uram, a halá**los** kárhozatot, \* és mindenkit megszabadítottál az ellen**ség** hálójából, \* és megjelenvén a**pos**tolaidnak, \* elküldted őket az evangélium **hir**detésére, \* mi által békét szereztél az **e**gész világnak, \*’ e**gye**dül irgalmas!

Urunknak **baj**nokai! \* Boldog a föld, melyet vé**re**tek itatott, \* és szentek a hajlékok, melyek befogad**ták** lelketeket. \* A küzdőtéren a gonosz ellenség fölött győzel**met** arattatok, \* és Krisztust bát**ran** hirdettétek, \* mi pedig arra kérünk **ti**teket, \* hogy érettünk imádjátok **őt**, mint jóságost, \*’ **hogy** üdvözítse **a** mi lelkünket!

**Dicsőség… most és… fájdalmas Istenszülő-ének**

A te kereszted alatt állott, aki mag **nél**kül szült téged, \* és nem tudott rád tekinteni, igazságta**la**nul szenvedő. \* Feljajdulva sírt fel, és ezt ki**ál**totta feléd: \* Hogyan szenvedsz, szenvedéstől mentes természe**tű**, édes Fiam? \*’ Énekkel magasztalom végte**len** jóságodat!

**2. zsoltárcsoport utáni kathizmák 2. hang. Minta: Irgalomnak kútfeje, Istenszülő…**

A te sírodhoz érkez**tek**, Üdvözítő, \* **a** szent, kenet**ho**zó asszonyok, \* hogy téged, Uralkodó, mint embert, drága kenettel hamar **meg**kenhessenek. \* Az angyal pedig öröm**hírt** közölt velük: \* Föltámadt az Úr, hirdessétek az **a**postoloknak \*’ az ő sírból való fönséges **föl**támadását.

**Látván Krisztus föltámadását…**

**50. zsoltár**

**III. óda, katavászia 4. hang**

Lehanyatlott az erősek íja, \* a gyöngék pedig erősekké lettek, \* ezért erősödött **meg** a szívem az Úrban.

Kathizma

4. hang. Minta: Aki önként...

Papi köntösödet véred festékjével bíborszínű**re** festetted, \* és teljesen ragyogóvá tetted, **Krisz**tus szolgája. \* Azért eljutottál az örök **haj**lékokba, \* gyógyulás tengerét buzogtatod **tisz**telőidre. \* Állandóan esede**zel** Istenhez, \*’ hogy adjon mindenkinek **bűn**bocsánatot.

Dicsőség… most és… fájdalmas Istenszülő-ének ugyanarra

Krisztus, ki a kezdet nélküli Atyától öröktől fog**va** születtél, \* a kereszten függve látott Anyád, ki téged az idők tel**jes**ségében szült, \* **és** így kiáltott: \* Jaj nekem, legked**ve**sebb Gyermekem! \* Mivel viszonozta jóságodat honfitársa**id** serege? \* De te támadj föl, és üdvözítsd a te**ben**ned hívőket, \*’ mint egyetlen **em**berszerető!

**VI. óda, katavászia**

A tenger mélységére jutottam, \* sok bűnöm vihara elsüllyesztett. \* De te, irgalmas Isten, \* szabadítsd ki életemet az enyészetből!

Konták

**2. hang**

A kenethozó asszonyoknak örömet rendeltél, **Krisz**tus Istenünk, \* Éva ősanyánk sírását pedig föltámadásod**dal** megszüntetted, \* és megparancsoltad, hogy apostolaidnak **is** adják tudtul, \*’ hogy az Üdvözítő föl**tá**madt a sírból.

**VIII. óda, katavászia**

Mindenség mindenható Megváltója! \* A tűzlángok közé leszállottál, \* hogy a vallásos ifjakat harmattal meghintsd, \* és megtanítottad az énekre őket: \* Áldjátok és magasztaljátok az Urat, minden művei!

**IX. óda, katavászia**

Éva az engedetlenség bajával \* az átkot zúdította ránk. \* Te pedig, Istenszülő Szűz, \* méhed hajtásával az áldás virágát hoztad a világra. \* Azért mindnyájan magasztalunk téged.

Dicséreti sztihirák

2. hang

Ádám szegénységét önként magadra vevén szegénnyé lettél, Krisztus **Is**tenünk, \* földre jöttél, a Szűztől **tes**tet öltvén, \* magadra vállaltad **a** keresztet, \* hogy az ellenség szolgaságából megszaba**díts** minket, \*’ Urunk, di**cső**ség néked! *(2x)*

Örvendjetek, népek, és vi**gad**jatok, \* sírkövön ülő angyal jelenté ki **nek**tek, mondván: \* Krisztus, a világ Üdvözítője halottai**ból** föltámadt, \* és illattal árasztott **el** mindent. \*’ Örvendjetek, népek, és **vi**gadjatok!

A te szentjeid so**ka**sága \* esdekelve kér **té**ged, Krisztus: \*’ Emberszerető, kö**nyö**rülj rajtunk!

Dicsőség… most és… 1. hang

Az asszonyok félelemmel érkez**tek** sírodhoz, \* hogy illatszerekkel megken**jék** testedet, \* de nem találtak, s egymás között **ta**nakodtak, \* mert nem tudtak a föl**tá**madásról. \* Ámde angyal jelent meg ne**kik**, és mondá: \* Föl**tá**madt Krisztus, \*’ és megadja nekünk a nagy **ke**gyelmet.

Előverses sztihirák

2. hang: Midőn téged, üdvözítő Jézusom…

Vajon \* csakugyan a holtak között vol**na** a Megváltó? \* – sírva kérdezgették a kenet**ho**zó asszonyok, \* Krisztus **ta**nítványai. \* Még mindig a föld alatt van **a** fölséges Nap, \* vagy fölkelt, **a**mint megmondta? \*\* És \* amíg **így** siránkoztak, \* a sírból egy angyal valóban isteni ö**röm**ként hirdette: \* **Krisz**tus föltámadt, \* siessetek, és hirdessé**tek** mindenkinek \*’ az ő sírból való, isteni föl**tá**madását!

**Elővers:** Megkegyelmeztél, Uram, a te földednek, visszahoz**tad** Jákob foglyait.

Szent \* kene**tet** készítettek, \* mi**kor** még sötét volt, \* **a** hét első napján, \* és sírodhoz mentek, Krisztus, **a** kenethozók, \* hogy megkenjék szeplőtelen és is**te**ni testedet. \*\* Ott \* megtudták föl**tá**madásodat, \* és siettek, hogy a tanítványaid tudo**má**sára hozzák. \* S te nagy szeretettel a sírból e**lé**jük siettél, \*’ és hangoztattad: **Ör**vendjetek!

**Elővers:** Az irgalom és a igazság találkoznak, az igazság és a béke **meg**csókolták egymást.

A magas**ság**beli \* Is**ten** a földön! \* És mint halott, **sír**ba temetve! \* Őt bebalzsamozni sietnek szent kenetek**kel** az asszonyok. \* A sírban sugárzó alakú, fiatal ifjút ta**lál**nak ott ülve. \* Tőle tudják meg az Igének a sírból való harmadna**pi** fölkelését, \*’ és hírül adják az a**pos**toloknak.

Dicsőség… most és… 5. hang

Téged, Uram, ki világossággal, mint köntössel körül **vagy** öltve, \* József Nikodémussal együtt **le**vett a fáról, \* és látván téged, mint meztelen halottat, elteme**tet**lenül, \* keservesen sír**va** fakadt, \* és zokog**va** mondta: \* Ó jaj nékem, legéde**sebb** Jézus, \* kit még kevéssel **ez**előtt \* a nap, látván a kereszten függve, **ho**mályba borult, \* és a föld félelmében **meg**rendült, \* a templom kárpitja ket**té**szakadt! \* Íme, most énnekem így **kell** látnom téged, \* ki érettem önként elszenvedted **a** halált! \* Miként temesselek el, én **Is**tenem? \* Avagy minő gyolcsba göngyöljem, hogyan érintsem kezemmel leg**tisz**tább testedet? \* S milyen dicsőítő éneket zengjek a te elköltözésed felett, **ke**gyelmes? \* Magasztalom a te kínszenve**dé**sedet, \* dicsőítem a te eltemettetésedet és föl**tá**madásodat: \*’ U**ram**, dicsőség néked!

**Tropár 2. hang**

Midőn leszállottál a halálhoz, hal**ha**tatlan Élet, \* akkor megtörted a poklot Isten**sé**ged fényével, \* s midőn a holtakat is a mélységből **föl**támasztottad, \* minden mennyei erők örven**dez**ve kiálták: \*’ Életadó Krisztus Istenünk, **di**csőség néked!

Dicsőség…

Az istenfé**lő** József \* levevén a fáról a te leg**tisz**tább testedet, \* tiszta gyolcsba **gön**gyölé, \* és illatos szerekkel ellátva új **sír**ba helyezé, \* de te, Uram, harmadna**pon** föltámadtál, \*’ adván a világnak gaz**dag** kegyelmet.

Most és…

A kenethozó asszonyok előtt a sírnál megjelenő angyal **e**zeket mondá: \* A kenetek a halot**ta**kat illetik, \* Krisztus az enyészettől **i**degen maradt. \* Azért kiáltsuk: Föltá**madt** az Úr, \*’ adván a világnak gaz**dag** kegyelmet!