*Aki énelőttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. (Jn 10,8)*

A Jó Pásztor teljes példázata Jézus és az Őt követő emberek viszonyát mutatja be. Ez a mondat arról beszél, hogy az ember, mint a legmagasabb rendű teremtmény más szellemi erők számára is érték. A tolvaj vagy rabló kifejezéssel a Biblia leggyakrabban lelkünk ellenségét, a Sátánt illeti. Mesterkedése valóban arra irányul, hogy az ember szegénységben, megkötözöttségben éljen. Ennek eszközei lehetnek konkrét megfogható dolgok (ital, drog stb.), de lehet más is (félelem, kényszeres vásárlás stb.). Aki ilyenek kötelékében él, attól minimum a szabadsága el van lopva, döntéshozó képessége, lehetősége pedig minimálisra csökkent.

Jézus azért jött, hogy a megkötözöttségtől megszabadítson. Ennek jogi lehetőségét a kereszten bemutatott áldozat biztosítja, az egyénre pedig szabad akaratból, önkéntes döntés alapján hozott, hit általi elfogadással válik hatályossá.

Az, hogy „… *nem is hallgattak…”* azt is jelenti, hogy a legtöbb kötelékben élő ember tudja, hogy ez rossz és menekülne is belőle, de Jézus áldozata és Személye nélkül ez nem működik. Őt kell elfogadni, befogadni, Úrrá tenni az egyéni életben. *Vadon Gyula*