Titulus x. Quare Deo assumere carnem placuit ex Sancta Maria?

Sciscitatus est discipulus, quanam de causa libuit Deo carnem praeferre ex beata Maria:

—Equidem in comperto est mihi futuram etiam salutem orbi absque carnis assumptione, si placuisset, et absque adventu suo.

Ad haec magister:

—Scias velim, optima et recta ratione, alio potiori consilio fieri non potuisse, praeterquam quod evenit. Scito igitur, in Adae piaculo triplicem apparatum concurrisse: primus, daemon, qui serpentina specie id fuit negotiatus et molitus; secundus, Eva, quae consentit conspiravitque; denique, Adamus tertius, qui et consentit et opere obsignavit.

Sicuti ergo crimen hoc complice trino patratum, ita opportuit salutem, qua expiandum esset, tribus etiam absolvi. Quod qualiter acciderit, lubet ostendere. Nam serpentis vice Sancti Spiritus consilium fuit et negotiatio, quo pacto fieret incarnatio. Idque bifariam procuravit: primo, charismata dispertitus in Mariam sanctissimam, ut ea fieret in qua ipse deus dignaretur, imo ius fore sibi iudicaret, suscipere carnem; deinde, quoniam simul ac perfecisset in illa, iure se obnoxium arbitratus est praeligere carnem Virginis Mariae.

Tum pro consensu Evae advolavit Gabriel angelus, qui legationem detulit, optimaque consilia eius in his quae colloquutus fuit. Ita sermoni angelico consentit Maria, ut Deus tunc descenderet suum exequuturus opus. Reperies praeterea in salutationis exordio angelum dixisse: *Ave, Maria, gratia plena*.[[1]](#footnote-1) Illud ‘Ave’ contrarium est ‘Eva’, eo tamen animo hoc dictum fuit, quoniam in rebus cunctis opposita fuisset futura.

1. Luc. 1, 28 [↑](#footnote-ref-1)