<https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/luke/1/39/1/39/>

**Matthew Henry:**

**Lk 1,39-56**

***46 Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat, 47 És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. 48 Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára; mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. 49 Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az ő neve! 50 És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre [vagyon] azokon, a kik őt félik. 51 Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívök gondolatában felfuvalkodottakat. 52 Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. 53 Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. 54 Felvevé Izráelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról. 55 (A miképen szólott volt a mi atyáinknak), Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké!***

Itt a két boldog anya, **Erzsébet és Mária beszélgetéséről** van szó: erre az angyal adott alkalmat, azzal, hogy Máriának jelezte az unokatestvérének, Erzsébetnek nyújtott kegyelmet (Luk 1,36); és **néha talán jobb szolgálatnak bizonyul, mint gondolnánk, jó embereket összehozni**, **hogy egybevessék észrevételeiket**. Itt van,

I. **A látogatás, amelyet Mária tett Erzsébetnél.** Mária volt a fiatalabb, és a gyermeket váró fiatalabb nő; és ezért, ha össze kellett jönniük, ***az volt a leghelyesebb, hogy Mária tegye meg az utat***, nem ragaszkodva ahhoz az előnyhöz (kiváltsághoz), amelyet fogantatásának nagyobb méltósága adott neki, Luk 1,39. Felkelt, és otthagyta ügyeit, hogy e nagyobb ügynek szentelje magát. •***Azokban a napokban***, abban az időben (ahogyan általában magyarázzák, Jer 33,15; Jer 50,4), egy-két nappal azután, hogy az angyal meglátogatta őt. Előbb, mint feltételezik, időt szánva áhítatára, vagy inkább sietve unokatestvéréhez, ahol több szabadideje és jobb segítsége lesz egy pap családjában. •Elment, meta spoudēs - gondosan, szorgalmasan és gyorsan; nem úgy, ahogy a fiatalok szoktak külföldre menni és meglátogatni barátaikat, hogy elszórakozzanak, hanem hogy tájékozódjanak: •***Júdának egy hegyvidéki városába*** ment; a város nincs megnevezve, de ha összehasonlítjuk az itteni leírást a Józs 21. fejezettel: 10-11 v., úgy tűnik, hogy Hebron volt az, mert ott azt olvassuk, hogy az Júda hegyvidékén van, és a papoké, Áron fiaié; oda **sietett** Mária, bár **hosszú út volt, több tíz kilométer**.

1. Dr. Lightfoot felveti a feltételezést, hogy Máriában ott, Hebronban fogant meg a mi Megváltónk, és talán az angyal világosan közölte vele, vagy más módon jelezte neki ezt; és ezért sietett oda. Valószínűnek tartja, hogy a „Júda törzséből és Dávid magvából származó Silónak” Júda és Dávid egyik városában kellett megfogannia, mivel Betlehemben (egy másik városban) kellett megszületnie, amely mindkettőjükhöz tartozott. Hebronban kapta meg az ígéretet Izsák, és ott vezették be a körülmetélést. Itt volt (mondja) Ábrahámnak az első földtulajdona, Dávidnak pedig az első koronája: itt nyugszik a három házaspár, Ábrahám és Sára, Izsák és Rebeka, Jákob és Lea; és, ahogy az ókor tartotta, Ádám és Éva is. Ezért úgy gondolja, hogy az Isten által műveiben használt összhangba és egyetértésbe különösképpen beleillik, hogy az ígéret beteljesülése a Messiás fogantatásával kezdődjön meg, mégpedig azoknál a pátriárkáknál, akiknek az ígéret adatott. Nem látom valószínűtlennek ezt a feltevést, de alátámasztására hozzáteszem, hogy Erzsébet azt mondta (Luk 1,45): "Lesz egy beteljesedés"; mintha még nem teljesedett volna be, de ott fog beteljesedni.

2. Általában azt feltételezik, hogy **azért ment oda, hogy megerősítse hitét az angyal által adott jelben**, hogy unokatestvére is gyermeket vár, és hogy együtt örüljön kedves nővérével. Emellett talán azért is odament, hogy **jobban elvonuljon a világi társaságtól**, vagy hogy **kellemesebb társaságban legyen**, mint amilyenben Názáretben lehetett. Feltételezhetjük, hogy a názáreti szomszédjai közül senkivel sem ismertette meg a mennyből kapott üzenetet. De mégis **szívből vágyott arra, hogy megbeszélje azt a dolgot, amin már ezerszer gondolkodott;** és nem ismert senkit a világon, akivel szabadon beszélgethetett volna erről, csak az unokatestvérével, Erzsébettel; ezért sietett hozzá. **Jegyezzük meg**, hogy nagyon hasznos és vigaszt nyújtó azoknak, akiknek lelkében a kegyelem jó munkája elkezdődött, és akikben Krisztus ott benn alakulóban van, ha azokkal konzultálnak, akik ugyanabban a helyzetben vannak, hogy tapasztalatokat közöljenek egymással; és meg fogják látni, hogy amint a vízben az arc tükröződik, úgy felel egyik ember szíve a másiknak, egyik keresztyén tapasztalata a másiknak.

**II. Mária és Erzsébet találkozása**. Mária belépett Zakariás házába; de Zakariás, mivel néma és süket volt, valószínűleg a szobájában maradt, és nem vett részt a társaságban; ezért üdvözölte Erzsébetet (Luk 1,40), és elmondta neki, hogy azért jött, hogy meglátogassa, megismerje állapotát, és együtt örüljön vele az ő örömében.

Most, első találkozásukkor, mindkettőjük hitének megerősítése céljából, valami **nagyon rendkívüli dolog** történt. Mária tudta, hogy Erzsébet gyermeket vár; de nem valószínű, hogy Erzsébetnek bármit is mondtak volna arról, hogy unokatestvére, Mária a Messiás anyjául rendeltetett. Ezért ahhoz a tudáshoz, amellyel itt kitűnik, hogy rendelkezett, **kinyilatkoztatás** útján kellett, hogy jusson; s ez bizonyára nagy bátorítást jelenthetett Mária számára.

1. **A csecsemő repesett az ő méhében**, Luk 1,41. Nagyon valószínű, hogy már több hete megmozdult (hiszen hat hónapos volt), és gyakran érezte, hogy a gyermek megmozdul; de ez most a gyermeknek a szokásosnál is erősebb mozgása volt, ami arra figyelmeztette, hogy valami nagyon rendkívülire számítson, (eskirtēse). Ugyanezt a szót használja a Septuaginta (1Móz 25,22) Jákob és Ézsau küzdelmére Rebeka méhében; és a hegyek ugrálására, Zsolt 114,4. A magzat e mozgásával mintegy jelezte anyjának, hogy most már itt van, akinek az előfutára lesz, körülbelül hat hónapos szolgálatban, ahogyan ez életében tényleg megtörtént. --•Vagy pedig ez az anyjára gyakorolt valamilyen erős benyomás hatása volt. Most kezdett beteljesedni, amit az angyal mondott az apjának (Luk 1:15), hogy Szentlélekkel kell beteljesednie, már anyja méhétől fogva; és talán ő maga is utalt erre, amikor azt mondta (Jn 3:29): "A vőlegény barátja nagyon örül a vőlegény szavának”, amelyet, ha nem is ő, de az anyja hallott."

2. **Erzsébet maga is beteljesedett Szentlélekkel**, vagyis a prófétálás Lelkével, amely által, valamint a Szentlélek különleges sugallatai által, amelyekkel el volt telve, megértette, hogy közel van a Messiás, akiben a próféciának újra kell élednie, és aki által a Szentlélek bőségesebben kiárad, mint valaha, azoknak a várakozásai szerint, akik Izrael vigasztalását várták. A csecsemő szokatlan mozgása az anyaméhben az ő Lelkének rendkívüli, isteni indíttatású megindulásának jele volt. **Megjegyezhetjük: Azok, akiket Krisztus kegyelmesen meglátogat, ezt onnan ismerhetik fel, hogy beteljesednek Szentlélekkel; mert ha valakiben nincs meg Krisztus Lelke, az nem az övé.**

III. **Az a fogadtatás, amelyet Erzsébet a prófétaság Lelke által nyújtott Máriának,** Urunk anyjának; nem úgy, mint egy közönséges barátnak, aki közönséges látogatást tesz, hanem úgy, mint akitől a Messiás született.

1. Gratulál Máriának a megtiszteltetéshez, melyben részesült; és bár talán az imént még nem tudott róla, most a legnagyobb bizonyossággal és megelégedéssel ismeri el. Hangosan (felemelt hangon) beszélt, ami egyáltalán nem arra utal (ahogyan egyesek gondolják), hogy padló vagy fal volt közöttük, hanem arra, hogy az örömtől elragadtatott vagy ujjongó állapotban volt, és úgy mondta, mint aki nem titkolódzik. Azt mondta:

"**Áldott vagy te az asszonyok között**"; ugyanazt, amit az angyalok mondtak (Luk 1,28); mert így kell teljesülnie Isten akaratának a Fiú tiszteletére vonatkozóan a földön is, ahogyan a mennyben. Erzsébet azonban még egy indokot is hozzátesz: *Ezért* vagy áldott, ***mert* *áldott a te méhednek gyümölcse****;* innen eredeztette ő a kiemelkedő méltóságot. Erzsébet egy pap felesége volt, és korban előhaladott, de nem neheztel arra, hogy rokonának, aki sok évvel fiatalabb volt nála, és minden tekintetben alatta állt, az a megtiszteltetés jutott, hogy szűzességben fogant, és a Messiás anyja lett, míg az a megtiszteltetés, amiben ő részesült, sokkal kisebb volt. Örül ennek, és jólesik neki, mint később a fiának is, hogy „aki utána jön, az előbbre való, mint ő”, Jn 1,27.

**Megjegyzés:** Miközben elismerjük, hogy Istentől nagyobb kegyelemben részesülünk, mint amennyit megérdemlünk, semmiképpen se irigyeljük, hogy mások nagyobb kegyelemben részesülnek, mint mi.

2. **Elismeri Mária lehajlását, amikor ezt a látogatást teszi nála** (Luk 1:43): *Honnan van ez nekem, hogy az én Uram anyja eljött hozzám*? Figyeljük meg:

(1.) Szűz **Máriát *az ő Ura anyjának* nevezi (**ahogy Dávid is lélekben a Messiást Urának, az ő Urának nevezte), mert tudta, hogy Ő lesz mindenek Ura.

(2.) Nemcsak üdvözli őt a házában, bár talán rossz körülmények között érkezett, hanem **ezt a látogatást nagy kegyelemnek tekinti**, amelyre méltatlannak tartotta magát. *Honnan van ez nekem?* Igazán komolyan, és nem bókként mondja: *"Ez nagyobb kegyelem annál, mint amire számíthattam volna*".

**Figyeljük meg**: Akit betölt a Szentlélek, az alacsonyan gondolkodik saját érdemeiről, és magasan gondolkodik Isten kegyelmeiről. Keresztelő fia ugyanerről beszélt, amikor ezt mondta: "*Te jössz énhozzám?”* Máté 3:14.

3. **Megismerteti őt a méhében lévő magzatnak hasonló magatartásával ebben a fogadtatásban** (Luk 1,44): *"Bizonyára valami rendkívüli hírt, valami rendkívüli áldást hozol magaddal; mert amint üdvözlésed hangja elhangzott a fülemben, nemcsak az én szívem repesett örömömben, bár nem tudtam azonnal, hogy vajon miért, hanem a méhemben lévő magzat is, aki nem volt képes felfogni ezt, ugyanezt tette*". Repesett, mintha ugrált volna örömében, hogy a Messiás, akinek hírnöke lesz, maga is hamarosan eljön utána. Ez nagyon is erősíthette a Szűz hitét, hogy ilyen biztosítékokat kaptak mások; és ebben részben beteljesedni látta azt, amit oly sokszor megjövendöltek, hogy *egyetemes öröm lesz az Úr előtt, amikor eljön*, Zsolt 98,8-9.

4. **A hitét dicséri, és bátorítja** (Luk 1,45): *Boldog, aki hitt.* A hívő lelkek boldog lelkek (áldottak – így is fordítható), és végül is ilyeneknek fognak találtatni; **ez a boldogság vagy áldás a hit által jön, mégpedig az az áldás, hogy Krisztushoz kapcsolódunk (tartozunk), és ő formálódik a lelkünkben.** Áldottak azok, akik hisznek Isten szavának, mert ez az Ige nem fogja őket elhagyni; kétségtelenül teljesülni fognak azok a dolgok, amelyeket az Úrtól mondtak neki.

**Figyeljük meg**: Az ígéret sérthetetlen bizonyossága kétségtelen boldogsága azoknak, akik erre építenek, és mindent tőle várnak. **Isten hűsége a szentek hitének boldogsága**.

Akik maguk is megtapasztalták Isten ígéreteinek teljesülését, azoknak bátorítaniuk kell másokat is, hogy reménykedjenek, hogy Isten hozzájuk is olyan jó lesz, mint amilyen jó volt hozzájuk az Ő Igéje: *Elmondom nektek, mit cselekedett az én lelkemmel.*

IV. **Mária dicsőítő éneke** **ebből az alkalomból**. Erzsébet próféciája visszhangja volt Szűz Mária üdvözletének, és ez az ének még erősebb visszhangja annak a próféciának. És azt mutatja, hogy a lány nem kevésbé volt eltelve Szentlélekkel, mint Erzsébet. •Feltételezhetjük, hogy az áldott szűz *nagyon elfáradt* az útja során; mégis megfeledkezik erről, és új életre, erőre és örömre ébred, amikor itt megerősítést kap a hitében; és mivel a hirtelen ihlet és elragadtatás által rájött, hogy ezért küldetett ide (Isten célja ez volt idejövetelével), ezért, fáradtan, akárcsak Ábrahám szolgája, nem akart sem enni, sem inni, amíg el nem mondta a küldetését.

1. **Itt vannak az öröm és a dicséret kifejezései**, és egyedül Isten a dicséret tárgya és az öröm központja. Egyesek ahhoz az énekhez hasonlítják ezt az éneket, amelyet névrokona, Mirjám, Mózes nővére énekelt Izrael Egyiptomból való diadalmas kivonulásakor és a Vörös-tengeren való győzedelmes átkelésükkor; mások szerint inkább Anna énekéhez hasonlítható, amelyet Sámuel születésekor énekelt, és amely ehhez hasonlóan családi kegyelemből nyilvános és általános kegyelem magasztalásába megy át. Ez is így kezdődik: "*Örvend az én szívem az Úrban",* 1Sám 2:1.

**Figyeljük meg, hogy Mária itt hogyan beszél Istenről.**

(1.) **Nagy tisztelettel beszél róla, mint az Úrról:** *"Az én lelkem magasztalja az Urat*; soha nem láttam őt olyan nagynak, mint most, hogy ilyen jónak találom őt". **Figyeljük meg**: •Azok, és csakis azok, nyernek előléptetést a kegyelemben, akik ezáltal arra késztetnek, hogy annál magasabban és tiszteletteljesebben gondoljanak Istenre. Ezzel szemben vannak olyanok, akiket jólétük és előkelőségük arra késztet, hogy azt mondják: "*Kicsoda a Mindenható, hogy neki szolgáljunk?".* •Minél több tiszteletet ró ránk Isten bármilyen módon, annál több tiszteletet kell igyekeznünk adni neki. •És **csak akkor kedves részünkről az Úr magasztalása, ha *lelkünk* magasztalja őt és mindenünk, ami bennünk van**. A dicsőítő munkának lelki munkának kell lennie.

**(2.) Nagy elégedettséggel, hálával szól róla, mint Megváltójáról**: *Az én lelkem örvendezik Istenben, az én Megváltómban*. Úgy tűnik, hogy ez a Messiásra utal, akinek az édesanyja lesz. *Istennek, az ő Megváltójának* nevezi őt; mert az angyal azt mondta neki, hogy a Magasságos Fia lesz, és hogy a neve Jézus, azaz Megváltó lesz; erre alapoz most, önmagára vonatkoztatva: **Ő az Isten, az én Megváltóm.** •Lám, még a mi Urunk anyjának is szüksége volt arra, hogy személyes Megváltóját lássa benne, és e nélkül elveszett volna. •És jobban dicsőíti azt a boldogságot, amely minden hívővel közös volt, mint azt, hogy ő az anyja volt, ami egy sajátos megtiszteltetés volt. És ez megegyezik azzal a megkülönböztetéssel, amelyet Krisztus az engedelmes hívőknek az ő anyja és testvérei fölött ad; lásd Máté 12,50; Luk 11,27.28.

**Megjegyzés:** Akiknek Krisztus az Istenük és Megváltójuk, azoknak sok okuk van örülni, - lélekben örülni, azaz úgy örülni, mint Krisztus (Luk 10:21), lelki örömmel.

2. Itt **fel vannak tárva a jogos okok erre az örömre és dicséretre**.

(1.) **Saját maga miatt,** Luk 1,48-49.

[1.] Lelke örvendezett az Úrban, a kedvesség miatt, amiben részeltette: **az iránta való lehajlása és könyörülete miatt**. Megtekintette szolgálóleánya alacsony helyzetét; vagyis *szánalommal* tekintett rá, mert ezt a szót általában így használják. "*Kiválasztott engem erre a megtiszteltetésre, nagy alacsonyságom, szegénységem és ismeretlenségem ellenére".* Sőt, a kifejezés mintha arra utalna, hogy nemcsak (Gedeonéra utalva, Bir 6,15), hogy az ő családja szegény volt Júdában, hanem hogy *ő volt a legkisebb az apja házában*. Mintha valami különös megvetés és gyalázat alatt állt volna rokonai között, talán igazságtalanul elhanyagolták, és a család kitaszítottja volt, és Isten ezt a megtiszteltetést adta neki, hogy bőségesen ellensúlyozza a megvetést. Én inkább ezt javaslom, mert ehhez hasonló megtiszteltetést látunk másoknak is juttatva, hasonló megfontolásból. Mivel Isten látta, hogy Lea gyűlölt volt, megnyitotta méhét, 1Móz 29:31. Mivel Annát keserítette, bosszantotta és sértegette Peninna, ezért Isten fiút adott neki, 1Sám 1,19. Akit az emberek jogtalanul letaposnak és megvetnek, azt Isten olykor, iránta való könyörületből, különösen, ha türelmesen viselte a megaláztatást, előnyben részesíti, és előbbre viszi; lásd Bír 11:7. Így a Mária esetében is. És ha Isten tekintettel van az ő alacsony állapotára, akkor ezzel nemcsak kegyelmének egy példáját adja az egész emberi faj számára, akikről megemlékezik alacsony helyzetükben, ahogy a zsoltáros mondja (Zsolt 136,23), hanem maradandó tiszteletet biztosít neki (mert ilyen az a tisztelet, amelyet Isten ad, el nem múló dicsőség): **"Mostantól fogva boldognak (áldottnak) mondanak engem minden nemzettségek**; boldog és áldott asszonynak fognak tartani, és igen felmagasztaltnak". Mindazok, akik Krisztust és az ő evangéliumát elfogadják, ezt fogják mondani: „Áldott (boldog) méh, amely őt hordozta, az emlők, amelyeket szopott”, Luk 11,27. Erzsébet újra és újra áldottnak nevezte őt. "De ez még nem minden", mondja, "a pogányok és a zsidók minden nemzedéke is így fog nevezni engem".

[2.] Lelke magasztalja az Urat, **mert csodálatos dolgokat tett vele** (Luk 1,49): Nagy dolgokat cselekedett velem a Hatalmas. Valóban nagydolog, hogy egy szűz fogant. Valóban nagydolog, hogy a Messiás, akit oly régóta ígértek az egyháznak, és akit oly régóta várt az egyház, most végre megszületik. A Magasságos hatalma jelenik meg ebben. Hozzáteszi: „**és** **szent az ő neve”**; mert így mondja Anna az ő énekében: „Nincs olyan szent, mint az Úr”, amit a következő szavakkal magyaráz: „mert rajtad kívül senki sincs”, 1Sám 2,2. Isten önmagáért való Lény, és ilyennek mutatja magát, különösen a mi megváltásunk művében. „Aki hatalmas, az, akinek a neve szent, nagy dolgokat tett velem”.

Dicsőséges dolgokat várhatunk attól, aki **egyszerre hatalmas és szent**; aki mindenre képes, és minden dolgot jól és a legjobb céllal tesz.

(2.) **Mások miatt**. Szűz Mária, mint a Messiás anyja, egyfajta közszereplővé válik, közszereplői jelleget visel, és ezért azonnal egy másik lélekkel, egy nyilvánosabb lélekkel ruházódik fel, mint amilyen korábban volt. És ezért kifelé tekint, körülnéz, maga elé néz, és felfigyel Isten különféle bánásmódjára az emberek gyermekeivel (Luk 1,50 stb.); mint Anna is tette (1Sám 2,3 stb.). Ebben **különösen a Megváltó eljövetelére és Isten ebben való önkinyilatkoztatására van tekintettel.**

[1.] Szilárd igazság, hogy Isten kegyelmet tartogat, bőséges irgalmat tartogat mindazok számára, akik félik az ő fenségét, és kellően tiszteletben tartják szuverenitását és tekintélyét. De soha nem mutatkozott ez meg úgy, mint amikor Fiát küldte a világba, hogy megmentsen minket (Luk 1,50): **Kegyelme azokon van, akik félik Őt**; ez mindig is így volt; mindig is különös kegyelemmel tekintett azokra, akik gyermeki félelemmel tekintettek fel rá. De ezt az irgalmasságát úgy nyilvánította ki, mint még soha, amikor elküldte Fiát, hogy örökkévaló igazságot hozzon, és örökkévaló üdvösséget munkáljon azok számára, akik félik Őt, mégpedig nemzedékről nemzedékre; mert vannak olyan evangéliumi kiváltságok, amelyek öröklődnek, és örökre szólnak. Azok, akik félik Istent, mint Teremtőjüket és Bírájukat, bátorítást kapnak, hogy tőle reméljenek irgalmat, a Közvetítőjük (Közbenjárójuk) és Szószólójuk által. És őbenne irgalom és kegyelem adatik mindazok számára, akik félik Istent; kegyelemben részesülnek, irgalomban, gyógyító irgalomban, elfogadó irgalomban, koronázó irgalomban, nemzedékről nemzedékre, amíg a világ áll. Krisztusban megtartja az irgalmasságot ezer ízig.

[2.] **Általánosan megfigyelt igazság**, hogy Isten az Ő gondviselésében megveti a gőgösöket és megbecsüli az alázatosokat; és ezt tette figyelemre méltó módon az ember megváltásának egész rendtartásában. Amint Isten a Szűzhöz való irgalmasságával Hatalmasnak mutatta magát (Luk 1,48-49), úgy az őt félőkhöz való irgalmasságával együtt erőt is mutatott karjával.

Először is: **Gondviselése során az ő szokásos módszere** az, hogy keresztülhúzza az emberek várakozásait, és egészen másképp jár el, mint ahogyan ők maguknak ígérik. A büszke emberek azt várják, hogy mindent maguk előtt visznek, hogy saját útjuk és akaratuk legyen; de ő szétszórja őket szívük képzeletében, megtöri intézkedéseiket, szétrobbantja terveiket, sőt, éppen azokkal a tanácsokkal, amelyekkel előretörni és megalapozni gondolták magukat, lealacsonyítja és porba dönti őket. A hatalmasok azt hiszik, hogy a hatalmukkal biztosítják magukat a helyükön, de ő letaszítja őket, és feldönti a helyüket; míg másfelől az alacsonyrendűek, akik kétségbeestek, hogy valaha is előbbre jutnak, és nem gondoltak másra, mint arra, hogy mindig alacsonyak maradnak, csodálatosan felemelkednek. • Ez a dicsőségre vonatkozó megfigyelés a gazdagságra is érvényes. Sokan, akik olyan szegények voltak, hogy nem volt kenyerük maguknak és családjuknak, a Gondviselés meglepő fordulatának köszönhetően, jó dolgokkal telnek meg; míg másfelől azok, akik gazdagok voltak, és azt gondolták, a holnap is olyan lesz, mint a ma, hogy az ő hegyük szilárdan áll, és soha nem mozdul meg, hirtelen elszegényednek, és üresen távoznak. Nos, épp ez az, amit Anna jól megfigyelt, és énekében bővebben kifejt, saját maga és vetélytársa esetére alkalmazva (1Sám 2:4-7), amit itt nagyszerűen szemléltet. És vö. még Zsolt 107:33-41; Zsolt 113:7-9; és Préd 9:11. •Isten örömét leli azok várakozásainak meghiúsításában, akik nagy dolgokat ígérnek maguknak a világban. Valamint abban, hogy felülmúlja azoknak a várakozásait, akik csak keveset ígérnek maguknak. Mint igazságos Isten, az ő dicsőségére szolgál, hogy megalázza azokat, akik magukat felmagasztalják, és rettegésben tartja az elbizakodottakat; és mint jó Isten, az ő dicsőségére vall, hogy felmagasztalja azokat, akik megalázzák magukat, és vigasztalást nyújt azoknak, akik szent félelemmel járnak előtte.

Másodszor: Ez különösen **az evangéliumi kegyelem munkamódszereiben** jelenik meg.

1. ***A lelki kitüntetésekben, amelyeket osztogat***. Amikor a büszke farizeusok elvettettek, és a vámszedők és bűnösök előttük mentek be a mennyek országába, - amikor a zsidók, akik az igazság törvényét követték, nem jutottak el az igazságra, a pogányok pedig, akik soha nem gondoltak rá, elérték az igazságot (Róm 9,30. 31), - amikor Isten nem a test szerinti bölcseket, nem a hatalmasokat és nem a nemeseket választotta ki, hogy hirdessék az evangéliumot, és a keresztyénséget a világba ültessék, hanem a világ bolondjait és gyöngéit, és a megvetetteket ( 1Kor 1,26.27) - : akkor valóban a kevélyeket szétszórta, a hatalmasokat pedig letaszította, az alacsonyrendűeket pedig felmagasztalta. •Amikor a főpapok és a vének zsarnokságát ledöntötte, akik sokáig uralták Isten örökségét, és remélték, hogy mindig is ezt tehetik, és Krisztus tanítványai, egy csapat szegény, megvetett halász, a hatalom által, amellyel fel lettek ruházva, trónokra lettek ültetve, ítélve Izrael tizenkét nemzetségét, - amikor a négy monarchia hatalma megtört, és a Messiás, a hegyből kezek nélkül kivájt kő országa betölti a földet, - akkor nyilván a kevélyek szétszóródtak, és az alacsonyrendűek felmagasztosultak.

2. **A lelki gazdagságban, amelyet kioszt**, Luk 1,53.

(1.) ***Azokat, akik látják, hogy szükségük van Krisztusra***, és akik feltartóztathatatlanul vágynak az igazságra és a benne való életre, jó dolgokkal, a legjobb dolgokkal tölti meg; bőkezűen ad nekik, és bőségesen megelégednek az általa adott áldásokkal. Akik megfáradtak és megterheltek, Krisztusnál megnyugvást találnak, és akik szomjaznak, azokat hívja, hogy jöjjenek hozzá és igyanak; mert csak ők tudják értékelni az ő ajándékait. Az éhes léleknek minden keserű dolog édes, a manna angyali eledel, a szomjazónak pedig a puszta víz is, sziklából fakadó méz.

(2.) ***Akik gazdagok, akik nem éhesek,*** akik Laodíciához hasonlóan azt hiszik, hogy semmire sincs szükségük, tele vannak önmagukkal és saját igazságukkal, és azt hiszik, hogy önmagukban elégségesek, azokat elküldi az ajtajától, nem látja őket szívesen, üresen küldi el őket,ű; önmagukkal telve jönnek, és Krisztustól üresen küldetnek el. Elküldi őket az istenekhez, akiket szolgáltak, a saját igazságukhoz és erejükhöz, amiben bíztak.

[3.] Mindig is elvárták, hogy a Messiás különleges módon legyen **népének, Izraelnek ereje és dicsősége,** és így Ő sajátosképpen az (Luk 1,54): ***Megsegítette az ő szolgáját, Izraelt***, antelabeto. Kézen fogta őket, és felsegítette azokat, akik elestek, és nem tudtak segíteni magukon. Azokat, akik az ártatlanság megszegett szövetségének terhei alatt roskadoztak, a megújított kegyelmi szövetség áldásai segítik fel. A Messiás elküldése, aki a szegény bűnösöknek nyújtott segítséget hozott, volt az legnagyobb kedvesség, amit csak tehetett Isten, a legnagyobb segítség, amit csak nyújthatott népének, Izraelnek. És ami ezt naggyá teszi,

Először is, hogy ez **Ő irgalmasságáról való megemlékezésként** történt, az ő irgalmas természetének, az Ő szolgája, Izráel számára fenntartott gazdag kegyelemnek alapján. Amíg ez az áldás elmaradt, népe, amely várta, gyakran kész volt megkérdezni: *Elfejelejtett-e könyörülni Isten?* Most azonban nyilvánvalóvá tette, hogy nem feledkezett el, hanem *megemlékezett irgalmasságáról*. Emlékezett korábbi kegyelmére, és megismételte velük azt a *lelki* áldásokban, amit korábban *ideiglenes* *(földi)* kegyelmekben tett velük. *Emlékezett a régi időkre. Hol van az, aki kihozta őket a tengerből, Egyiptomból?* Ézs 63:11. Újra meg fogja tenni azt, aminek amaz előképe volt.

Másodszor, hogy **ez az Ő ígéretének teljesítésében valósul meg**. Ez nem csak egy tervbe vett kegyelem, hanem amelyet kis is hirdetett (Luk 1,55). Ez volt az, amit atyáinknak mondott, hogy az *asszony magva összetöri a kígyó fejét*; hogy *Isten a Sém sátraiban lakik*. És ez különösen az *Ábrahámnak tett ígéret, hogy az ő magvában a föld minden nemzetsége megáldatik*, a legjobb áldásokkal, az örökkévaló áldásokkal; és az örökkévaló Magról szólt, azaz az ő szellemi magváról, mert az ő testi magva egy kevéssel ezután ki lett vágva.

**Jegyezd meg:** Amit Isten mondott, azt meg is fogja valósítani; amit az atyáknak mondott, azt be fogja teljesíteni az ő utódaiknak; az ő utódaik utódainak, olyan áldásokban, amelyek örökké tartanak.

Végül, látjuk **Mária visszatérését Názáretbe (**Luk 1:56), miután körülbelül három hónapig volt Erzsébetnél, hogy teljesen meggyőződhessen arról, hogy gyermeket vár, és Erzsébet unokatestvére megerősítse őt ebben. Némelyek bár úgy gondolják, hogy Mária visszatéréséről itt azért történik említés, mielőtt Erzsébet fia megszületett volna, mert az evangélista be akarta fejezni ezt a Máriára vonatkozó részt, mielőtt Erzsébet történetével folytatná, mégis Mária addig maradt, amíg unokatestvére (ahogy mi mondjuk) le- és fel nem szállt; hogy mellette lehessen, segíthesse, és vele lehessen az ágyhoz kötöttségében, és hogy saját hitét megerősítse Isten Erzsébetre vonatkozó ígéretének teljes beteljesedése által. •A legtöbben azonban ragaszkodnak a történet sorrendjéhez, és úgy gondolják, hogy akkor tért vissza, amikor Erzsébet már közel járt az idejéhez; mert még mindig a visszavonultságot kereste, és ezért nem lehetett ott, amikor az ígéret gyermekének születése nagy társaságot vonzott a házba. •Azok, akiknek a szívében Krisztus megformálódott, nagyobb örömüket lelik már abban, hogy egyedül üljenek és hallgassanak, mint korábban.

<https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/luke/1/39/1/39/>

Fordítás: DeepL Translator segítségével Borzási Sándor, 2023. május 1. Marosvásárhely.