december 9.

Az Istenszülő édesanyjának, Szent Annának a foganása

A csütörtök esti alkonyati zsolozsmán

„Boldog ember…” I. antifónája, kis ekténia, majd „Uram, tehozzád…” után:

4. hang. Minta: Minekelőtte felülről…

Mikor a gyermekte**len** Anna \* minden várakozást fölülmúlva gyümölcsözte a **Szü**zet, \* aki majd aztán a testet öl**tő** Istent szült, \* örvendezéssel derült fel és ujjongva há**lál**kodott, \* **fenn**szóval ki**ált**ván: \* Örvendjen velem együtt Izrael **ös**szes törzse, \* mert a méhemben gyerme**ket** hordok \* és a gyermektelenség szégyenétől megszaba**du**lok; \* imámat a Jótevő meghallgatta, amint **tet**szett neki \* és gyötrődése**im** folytán \*\* ígérete **sze**rint \*’ meggyógyítot**ta** lelkem fájdalmát. *(2x)*

Ki a meddő sziklából vizet **fa**kasztott, \* az örökszűz Úrnőt ajándékozta méhed gyümölcséül, ó Szent **An**na, \* kitől aztán az üdvösség **vi**ze eredt. \* Nem maradsz többé terméketlen földhöz hasonló jövevény **e** földön, \* az ellenségeskedést elhárí**tot**tad, \* hiszen az élet kalászát termő földet **sar**jadzottad, \* aki – mint ne**ki** tetszett – \* az összes ember bűnhődését elvál**lal**ta, \*\* azok alakját fel**vé**ve, \*’ malasztjá**nak** irgalma által. *(2x)*

A próféták jövendölései betel**je**sednek: \* mert egy anya méhére épül föl a **szent** hegy. \* Felállítják az is**te**ni lépcsőt \* s elkészül a nagy Ki**rály** trónja, \* az Isten bevonulására szolgáló helyet föléke**sí**tik, \* sarjadzani kezd a megéghetetlen **csip**kebokor, \* megcsordul a fölszentelés olaj**té**gelye, \* az isteni bölcsességű Annánál **pe**dig, \*\* kit mi hittel ün**nep**lünk, \*’ a meddőség folya**ma**i kiszáradnak. *(2x)*

Dicsőség… 6. hang

Urunk, a templomszentelés emlékét ün**ne**peljük ma, \* és dicsőítünk téged, a szentelés **meg**adóját. \* Kérünk, szenteld meg lelkünk **ér**zékszerveit, \* dicsőséges bajnokaid könyör**gé**sére, \*’ jó**sá**gos Mindenható!

Most és… 1. hang

Az angyalok számára fel**fog**hatatlan, \* az emberekre néz**ve** fönséges, \* öröktől fogva elrejtett, dicső**sé**ges titok \* ma a józan értelmű Anna méhében mege**le**venedik, \* és előkészül az istengyer**mek** Mária \* a minden idők Királyának **haj**lékává \* és a mi nemünk megú**jí**tására; \* kihez tiszta szívvel esdünk, **így** kiáltván: \* Imádd, mint a kereszténység **szó**szólója, \* a te Fiadat és Istene**det** érettünk, \*’ hogy üdvözítse **lel**künket.

*Olvasmányok: Ter 28,10-17; Ez 43,27-44,4; Péld 9,1-11*

Előverses sztihirák:

5. hang. Minta: Üdvözlégy…

Anna, \* az isteni „kegye**lem**” egykor \* a gyermekszülés kegyelméért **e**sedezett \* és így kiáltott a mindenség Alkotó Is**te**néhez: \* Seregek U**ra**, Adonáj, \* te ismered meddőségem **szé**gyenét, \* hárítsd el te **szí**vem gyászát, \* nyisd meg méhem **ka**puit, \* tedd meddőségemet gyü**möl**csözővé, \* hogy szülöttemet majd neked szen**tel**hessem, \* éne**kel**ve s áldva, \* és egyértelműen dicsőítve kegyes**sé**gedet, \*’ mely megadja a világnak a **nagy** irgalmat!

**Elővers:** Igazat esküdött az Úr Dávidnak, és azt nem **má**sítja meg.

Egykor \* a józan lel**kű** Anna \* hittel esedezvén s könyörög**vén** az Úrhoz, \* angyali **szót** hallott, \* mely neki meghozta kérelme isteni beteljesíté**sé**nek hírét, \* mert így be**szélt** hozzá: \* Imádságod elju**tott** az Úrhoz, \* ne szomorkodj, a könnyek**kel** hagyj föl, \* mert bőven termő olaj**fá**vá leszel, \* mely ág gyanánt a szép Szüzet **sar**jadzza, \* ki virágként rügyezi tes**ti**leg Krisztust, \*’ aki megadja a világnak a **nagy** irgalmat!

**Elővers:** Ágyékod gyümölcsét ültetem királyi székedbe.

Szent **há**zaspár \* gyümölcs**ként** termi \* az is**te**ni Jerkét, \* kitől a szóval ki nem fejezhe**tő** módon \* igaz táplálékot nyújtó Bá**rány** származik, \* hogy magát az egész világért föl**ál**dozza. \* Ezért **ör**vendeznek, \* szünet nélkül való dicséretet **zen**genek \* bűnbánat**ban** az Úrnak, \* és mindezt kötelességként tel**je**sítik. \* Hirdessük őket **bol**dogoknak, \* és örvendezzünk hittel a szent fo**ga**násnak, \* mert az Isten Anyja fog szü**let**ni tőlük, \*’ aki által bőséggel nyerjük a **nagy** irgalmat.

Dicsőség… 2. hang

Föltámadásod drága templomának fölszentelését ün**ne**pelvén, \* dicsőítünk téged, ki azt **meg**szentelted, \* és önmagában tökéletes kegyelmeddel tökéle**tes**sé tetted. \* A hívek benne bemutatott titokzatos, szent áldozataival éke**sí**tetted, \* és szolgáid kezéből a **tisz**taságos, \* vérontás nélküli áldozatot **el**fogadván, \* mindazoknak, kik néked azt megfelelő módon mu**tat**ják be, \*’ bűnbocsánatot adsz és **nagy** irgalmat.

Most és… 2. hang

Ma Dávid törzséből királyi bí**bor** fakad, \* Joákimtól a titokzatos virágszál **kezd** fejlődni, \* melyen Krisztus, a mi Iste**nünk** virul ki, \*’ lelkünk Üd**vö**zítője!

*Tropár(ok):*

***4. hang***

Ma a gyermektelenség bilincsei **fel**oldódnak, \* mert Joákimot és Annát Is**ten** meghallgatta, \* midőn világosan megí**gér**te nekik \* az Isten szolgálójának már nem is re**mélt** születését, \* kitől aztán emberré lévén maga a Végte**len** született, \* aki angyalainak megparancsolta, hogy **ne**ki ezt zengjék: \* Üdvözlégy Ma**laszt**talteljes, \*’ az **Úr** van teveled!