december 2.

Szent Habakuk próféta emléke.

A csütörtök esti alkonyati zsolozsmán

„Uram, tehozzád…” után:

8. hang

A törvényszegő nép törvényszegők között keresztrefe**szí**tésre ítélt \* téged, **Jé**zusom, \* a világmindenség Uralkodóját **és** Urát. \* Amint a föld e merész**sé**get meglátta, \* teljes egé**szé**ben megrendült, \* és a mindenség Terem**tő**jének \*’ hirdetett, **té**ged, Uralkodónk!

A törvény átkától és **át**hágásától \* megszabadul**tunk** mindannyian, \* mert az Úr, hogy a törvényt meg**szün**tesse, \* a tiszteletreméltó keresztre **föl**emelkedett, \* és onnan szüntelenül áldást, kegyelmet és irgal**mat** áraszt reánk, \*’ kik magasztaljuk az **ő** szenvedéseit.

Hogy meggyógyíthasd sebeinket, **Em**berszerető, \* megsebesí**tet**ted kezedet. \* Hogy az üdvösség útján járass, Urunk, mind**nyá**junkat, \* átlyuggaszttattad a ke**resz**ten lábadat, \* melyet mikor az ősszülő a Paradi**csom**ban meglátott, \*’ ak**kor** elrejtezkedett.

4. hang. Minta: Mint a vértanúk…

A csodála**tos** Habakuk \* a Szentlélek **su**garát kapta \* és teljesen is**te**nessé lett, \* s látva a bírák isten**te**lenségét \* és az ítélethozatal igazság**ta**lanságát, \* bosszankodva rámutatott a lelkiismeretlen**ség**re \* s az Uralkodó Is**ten** kedve szerint, \* buzgó lel**kü**lettel, \*’ nagyon keményen **meg**korholta őket.

Ott áll a **szent** őrhelyen \* a tiszteletre**mél**tó Habakuk, \* meghallja a kimondha**tat**lan titkot, \* hogy te hoz**zánk** jössz, Krisztus! \* S legvilágosabban jövendöl a te ta**ní**tásodról, \* előre látja a bölcs aposto**lo**kat, \* mint bátor lo**va**sokat, \*’ kik felkavarják a szét**szórt** népek tengerét.

Az Úrban **ör**vendezel, \* a te üdvözítő Istened**ben** vigadozol, \* dicsőséges, iste**ni** szószóló, \* az ő világossága ragyogá**sát** élvezed, \* és isteni világossággal szellemileg meg**vi**lágosodsz. \* Szabadítsd meg könyörgéseddel a kísértésektől és a veszedelmektől minda**zo**kat, \*’ akik híven megünneplik a **te** szent emlékedet!

Dicsőség… most és… Ugyanarra

Mikor meglátta, Uram, a **te** Szűzanyád, \* hogy keresz**ten** függsz, elámult \* és siránkozva ezeket **mond**ta neked: \* Ó jaj, milyen **ha**tártalan \* a te türel**med**, Teremtőm! \* Miként vállalhattad önként az igazságtalan halálos íté**le**tet, \*’ hogyan viselheted el az elvetett, rettenetes nép**től** a kínszenvedést?

Előverses sztihirák:

8. hang

Krisztus Isten, fölemel**tek** a keresztre, \* és üdvözítetted az **em**beri nemet. \*’ Dicsőítjük a **te** szenvedésedet!

Krisztus Isten, fölfeszítet**tek** a keresztre, \* és megnyitottad az É**den**kert ajtaját. \*’ Dicsőítünk **té**ged, ó Megváltónk!

Urunk**nak** vértanúi, \* kik minden he**lyet** megszenteltek \* és minden betegséget meg**gyó**gyíttok, \* most is **ké**rünk titeket: \* hogy imádkoz**za**tok érettünk, \*’ lelkünk az ellenség cselvetései**től** megmeneküljön!

Dicsőség... most és...

Meglátott az Istenszülő a kereszten haldokolva **és** fölkiáltott: \* Ó jaj, hogyan viselheted a fájdalmat, leg**é**desebb Fiam! \* A te lándzsád szívemet **szúr**ja át, \* szenvedésed ben**ső**met égeti! \* De egyszersmind énekekben ma**gasz**tallak téged, \* mert mindezeket önként **szen**veded, \*’ hogy üdvözítsd **az** emberi nemet.

*Tropár(ok):*

2. hang

Szent Habakuk prófétádnak emlékét ün**ne**pelvén, Urunk, \*’ esedezünk hozzád, üdvözítsd **a** mi lelkünket!

Dicsőség... most és…

Dicsőített vagy Te, **Is**tenszülő Szűz, \* énekelünk Téged, mert Fiad keresztje által meggyő**ze**tett a pokol \* és a ha**lál** megtöretett, \* s mi a halál fiai föltámadtunk s az életre mél**tók**ká tétettünk, \* régi boldogságunkat, a paradicso**mot** visszanyertük, \* miért is Őt háladatosság**gal** dicsőítjük, \*’ mint uralkodó Istenünket és e**gyet**len kegyelmest.