Augusztus 19.

Szent András katona vértanúnak és kétezer-ötszázkilencvenhárom társának emléke.

***Tropár 1. hang***

Szülésedben a szüzességet megő**riz**ted, \* halálodban pedig a világot el nem hagytad, Is**ten**szülő, \* mert anyja lévén az Életnek, átköltöztél az é**let**re, \* és imádságaiddal **meg**men**ted** \*’ az örök haláltól **a** mi lelkünket.

Az első zsoltárcsoport után kathizma

**4. hang. Minta: Elcsodálkozott...**

Látták a magasságból az angyalok sere**ge**i \* a te átköl**tö**zésedet, \* Istennek szeplő**te**len, \* legáldot**tabb**, legszentebb, \* minden magasztalásra méltó **Any**ja, \* a tanítványok csapatát ös**sze**gyűjtötték \* a tőled születettnek akarata **sze**rint, \* és örvendezéssel vitték a Paradicsomba a te tiszteletremél**tó** testedet, \* az örökké**va**ló, \*’ életadó Krisztust **ma**gasztalva.

A második zsoltárcsoport után kathizma.

**4. hang. Minta: Elcsodálkozott...**

Az érettünk belőled megteste**sült**nek \* mint Teremtődnek és **Is**tenednek \* kezébe adtad lel**ke**det, \* és átköltöztél a tel**jes** életre. \* Azért téged, az egyetlen tisztaságost és szeplő**te**lent \* híven boldog**nak** hirdetünk, \* s mindnyájan valóságos Istenszülőnek vallva hangoz**tat**juk: \* Esedez**zél** Krisztushoz, \* akihez átköl**töz**tél, \*’ hogy üdvözítse a **mi** lelkünket!

Kánonok

I. óda. 1. hang. Irmosz:

A megszilárdított vízáradat a tengert járó, gyalogos népet épségben megőrizte, \* majd pedig Isten parancsára összecsapódva \* a nyomukba tóduló sokaságot \* a zsarnokkal együtt teljesen magába zárta. \* Ezért énekeljünk a csodálatos szabadítónak, \* mert ő dicsőségesen megdicsőült!

Zengjétek most, szűz leányok, Mária prófétaasszonnyal a temetési éneket, mert a Szűz, az egyetlen Istenszülő, mennyei lakóhelyre költözik!

Méltó dolog, hogy befogadott téged, az élő eget, az égi, isteni hajlék, Legtisztább, s hogy ott állsz, mint szeplőtelen Jegyes, ragyogó ékességgel a király és Isten előtt.

III. óda. Irmosz:

Mindent teremtő és fenntartó, \* isteni bölcsesség és erő, Krisztus, \* tedd szilárddá és rendíthetetlenné Egyházadat! \* Mert egyedül te vagy szent, \* aki a szentek között nyugszol.

Halandó méhből származtál s a halált a természet velejárójaként viselted el, de mert a valóságos életet szülted, átköltöztél az isteni és igazi életre.

A hithirdetők csapata a földkerekség végéről, az angyalok sokasága a magasságból a Mindenható rendelkezésére a Sionra siet, Nagyasszony, hogy a te temetéseden téged megillető módon szent szolgálatot végezzenek.

Katavászia 4. hang

Tenéked örvendezik \* a te Egyházad, Krisztus, énekelvén néked: \* Te vagy az én erősségem, Uram, \* menedékem és megerősítőm.

Kathizma

1. hang

Bátorsággal megedzetted lel**ke**det, \* az ellenség tehetetlen gőgjét megsemmi**sí**tetted. \* Örömmel harcoltál, és Isten kedvében **jár**tál, \* azért mind**nyá**jan \* örvendező lélekkel ünnepeljük a te em**lé**ke**det**, \*’ végtelenül boldog **And**rás vértanú!

Dicsőség... most és... Az ünnepé ugyanarra

A bölcs apostolok tiszteletreméltó **ka**ra \* csodálatos módon **egy**begyűlt, \* hogy eltemesse a te tisztaságos testedet, legdicsőbb Isten**szü**lő, \* velük együtt zengedezett az angyalok soka**sá**ga is, \* magasztalván a te tisztes el**huny**to**dat**, \*’ melynek emlékét hí**ven** ünnepeljük.

IV. óda. Irmosz:

A próféták hirdetései \* és jövendölései, Krisztus, \* kijelenték szűztől való megtestesülésedet. \* Fényességed sugarai \* világosságul szolgálnak a nemzeteknek, \* s a mélységek örvendezve hangoztatják néked: \* Dicsőség a te erődnek, Emberszerető!

Ámulatot keltett az a látvány, hogy a mindenség Urának élő mennyországa a föld üregébe száll alá. Ó, milyen csodálatosak a te műveid! Dicsőség a te erődnek, Uram!

Átköltözésedkor az angyali seregek szent szárnyaikkal félelemmel és örömmel takarták be a te legtágasabb és Istent befogadó testedet, Isten Anyja.

Ha annak felfoghatatlan gyümölcse, ki az eget gazdaggá tette, önként vállalja az eltemettetést, mint halott, miként vonakodhatnék az eltemettetéstől az, aki férfit nem ismerve megszülte?

V. óda. Irmosz:

A te erényeid isteni és kifejezhetetlen szépségét \* hirdetjük, Krisztus, \* mert az Atyának örökkévaló dicsőségéből \* vele együtt örök, személyes fényként tündökölsz, \* szűz méhből megtestesülve \* napvilágként keltél föl \* a sötétségben és árnyékban ülőknek.

Harsanjanak föl a hithirdetők harsonái, zengjen most magasztalást az emberek sokféle nyelve, legyen hangos mindenfelé a légkör, s ragyogjon végtelen fényességben, énekeljenek szent dalt az angyalok is a Szűz elszenderülésére!

A kiválasztott edény egészen kivált a többi közül a te magasztalásodban, Szent Szűz. Egészen elragadtatásba esett, magánkívül volt. Teljesen Istennek adta át magát, Isten kiválasztottja volt, s mindenki ilyennek is látta, minden magasztalásra méltó Istenszülő.

VI. óda. Irmosz:

A cethalnak tengerből származó benső tüze \* a te háromnapi eltemettetésed előképe, \* melynek Jónás lett előhírnöke, \* mert ő épségben megmenekülvén, amint küldetett, \* így kiáltott: \* a dicséret szavával mutatok be áldozatot néked, Uram.

Az Élet ragyogott föl belőled, nem sértve meg a szüzesség pecsétjét. Miként lehetett részesévé a halálnak a te szeplőtelen s az Élet Urát hordozó hajlékod?

Élet szentélye! Te az örök életet nyerted, a halálon keresztül az életre költöztél, ki a személyes Életet szülted.

Katavászia

A dicséret \* szavával áldozatot mutatok be néked, Uram, \* kiáltja az Egyház, \* mert megtisztult a sátáni szennytől, \* a te oldaladból kegyelmesen \* kiömlesztett véred által.

*Konták*

***2. hang***

Az imádságban fáradhatatlanul buzgólko**dó** Istenszülőt, \* a pártfogásban a mi változhatatlan **re**ménységünket, \* a halál és a sír nem tarthatta **meg** sajátjának, \* mivel őt, mint az Élet**nek** szülőanyját, \* az ő szűz méhében elhelyezke**dett** Fiúisten \*’ az örök élet dicsőségé**be** vezette be.

VII. óda. Irmosz:

A csillapíthatatlan haragnak és tűznek \* ellene szegült az isteni szeretet, \* a tüzet harmattal oltva, \* a haragot pedig kigúnyolva, \* midőn a szent ifjak isteni ihletésű, okos és hármas szócsöve \* a lángok között énekelve hirdeté: \* Áldott vagy te, a mi és atyáinknak dicsőített Istene!

Ifjak és szüzek, kik a szűz Istenanya emlékét ünneplitek, öregek és fejedelmek, királyok és bírók, zengjétek: Áldott vagy te, atyáinknak dicsőített Ura és Istene!

Harsonázzanak a Lélek harsonájával a mennyei hegyek, vigadozzanak a halmok, ujjongjanak az isteni ihletésű apostolok, mert a királynő Fiához költözik, s vele együtt uralkodik!

A te szeplőtelen, isteni Anyád legszentebb átköltözése egybegyűjtötte a magasságbeli Erők világ fölött való seregét, hogy együtt vigadjon a földön lévőkkel, akik zengik: Áldott vagy te, atyáinknak dicsőített Ura és Istene!

VIII. óda. Irmosz:

Az Isten mindenható angyala \* olyanná tette a tüzet az ifjaknak, \* hogy őket harmat gyanánt hűsíté, \* a gonoszokat megégeté, \* s életadó forrássá tette az Istenszülőt, \* ki a halál elpusztítását \* és az életet árasztja mindazoknak, akik zengik: \* Az egyetlen Teremtőt, \* mi, megváltottak, énekeljük \* és magasztaljuk mindörökké!

A te emlékedet magasztalják, szeplőtelen Szűz, a fejedelemségek és a hatalmasságok, az erők, az angyalok és a főangyalok, a trónok és az uralmak, a kerubok és a félelmetes szeráfok. Mi, az emberi nem pedig áldunk és magasztalunk mindörökké.

Az, aki megtestesült és csodálatosan a te szeplőtelen méhedben lakozott, mint lekötelezett Fiad, magához vette és önmagában megpihentette a te legszentebb lelkedet. Azért téged, Szent Szűz, áldunk és magasztalunk mindörökké.

Ó, milyen fölfoghatatlan a mindenkorszűz Istenanya csodája! Sírba száll s azt szent Paradicsommá teszi. Álljunk melléje ma örvendezéssel és zengjük: Áldjátok az Urat, az Úr minden művei, és magasztaljátok őt mindörökké!

Katavászia

Kezeit kiterjesztvén Dániel \* a barlangban ásítozó oroszlánok \* dühét lecsillapítá, \* a tűz erejét pedig kiolták \* a valláskedvelő, erényes ifjak, kiáltván: \* Áldjátok az Urat, az Úrnak minden művei!

IX. óda. Irmosz:

Meggyőzetik tebenned, \* tisztaságos Szűz, \* a természet rendje, \* mert nálad szüzességet hirdet a szülés, \* és életet ígér a halál. \* Szülés után, mint szűz, \* s halál után mint élő, \* mindenkor üdvözíted \* örökségedet, Istenszülő.

Jertek Sionra, az élő Isten szent és kövér hegyére, hogy örvendezzünk és szemléljük az Istenszülőt! Mert Krisztus őt mint Anyját, a nagyon tökéletes és szent sátorba, a szentek szentjébe helyezi át.

Jertek, hívek, menjünk az Istenanya sírjához, öleljük át, érintsük hozzá szívvel-lélekkel ajkunkat, szemünket, homlokunkat, s merítsünk kimeríthetetlen kegyelmi ajándékot az örökké csörgedező forrásból!

Fogadd el tőlünk ezt a temetési éneket, az élő Istennek Anyja, s födözz be minket a te ragyogó isteni kegyelmeddel, adj [az uralkodónak győzelmet,] a Krisztust szerető népnek békességet, az éneklőknek pedig bocsánatot és lelki üdvösséget!

Katavászia

Belőled, az érintetlen hegyből, \* származott, ó Szűz, \* a faragatlan szegletkő, Krisztus, \* ki a különböző természeteket egyesítette önmagában, \* azért örvendezve \* magasztalunk téged, Istenszülő!

Fényének

Vértanúké

András, a hírneves vezér, a kereszt vértanúja, Isten kegyelmével letörte a hatalmaskodó gőgöt, s elnyerte a dicsőség koszorúját. Vele együtt ragyog a vértanúk istenes serege, a győztes hadtest, a törhetetlen, győzhetetlen bajtárs-csapat. Emléküket fényesen megünnepeljük, és **Krisz**tust magasztaljuk.

**Az ünnepé**

Felhők szárnyán, mennydörgés között küldi az Üdvözítő apostolait anyjához, hogy buzgósággal temessék el őt. Megérkezett ő maga is, **an**gyalok diadalmenetének kíséretében.

Előverses sztihirák

2. hang. Minta: Efráta háza...

Ó, mily ' természetfölötti \* a te titkod, ’ ó Szűz, \* mert mint Istennek Anyja, **Is**tenszülő \* **most** fényességben \*’ őhoz**zá** költöztél.

Elővers: Kelj föl, Uram, a te nyughelyedre, te és a te szen**te**lésed szekrénye!

Mennybe ' vezető létra \* lett a Szűznek ’ sírja, \* **az** Istenszülőé, \* ki fölvezeti a**zon** mindazokat, \*’ kik őt mindig híven **di**csőítik.

Elővers: Igazat esküdött az Úr Dávidnak, és ezt nem másítja meg: „Testedből származó ivadékot **ü**ltetek trónodra”.

Midőn ’ felköltöztél \* szülöttedhez, ’ ó Szűz, \* az apostolok, **fel**hőszárnyon \* **ös**szegyűjtetve, \*' temették **el** testedet.

Dicsőség... most és... ugyanarra

Gyűljünk össze ' buzgósággal \* mindnyájan, ’ földiek, \* **az** angya**lok**kal együtt, \* **hogy** eltemessük \*’ a mindenség Teremtő**jé**nek Anyját!

***Tropár 1. hang***

Szülésedben a szüzességet megő**riz**ted, \* halálodban pedig a világot el nem hagytad, Is**ten**szülő, \* mert anyja lévén az Életnek, átköltöztél az é**let**re, \* és imádságaiddal **meg**men**ted** \*’ az örök haláltól **a** mi lelkünket.