*„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. (Jn 10,11)*

Fizikai értelemben talán nem várnánk el ezt egy pásztortól.

De a fenti mondat kivételes helyzetben született. Jézus a Jó Pásztor, Akinek oly mértékben szívügye a nyáj, hogy életét is hajlandó feláldozni ezért. Micsoda érték nyilvánítás ez a nyáj számára. De Jézus halálában van egy még ennél is dominánsabb szempont is. A Mennyei Atya „szíve vérzett” a bűn csapdájába esett és ezért Tőle Szentsége miatt elszakított teremtettség és benne az ember miatt. E kettétört kapcsolat csak halál által állítható helyre, *„… mert a bűn zsoldja a halál…”* *(Rm 6,23)*. Jézus ezt a feladatot vállalta, amikor eljött a földre. Ezért élt és ezért halt meg. Halála a ,megfelelő” mértékű áldozat volt annak érdekében, hogy a Mennyei Atya és a teremtettség közötti szakadék áthidalható legyen. Ez az áldozat teremt lehetőséget nekem és mindenkinek ahhoz, hogy az Atyához mehetek. A előző versben említett bőség pedig azt is jelenti, hogy ez mindenki számára elérhető, nincs kizárva senki, és nincs olyan indok, amely ezt lehetetlenné tenné. Ilyen az Isten bősége. Fogadd el Te is! *Vadon Gyula*