Ve společenství věřících používáme vyjádření:

Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat:  je to má vina, má veliká vina.

Bp. Tomáš při těchto slovech rozkládá ruce na znamení, že to skutečně vyznává všem přítomným.

Opětovaně hřeším a to na různé způsoby.

Jelikož to dělají všichni, považujeme to proto za samozřejmost. Máme to ospravedlněné.

Ale pozor! Hřích samozřejmostí není.

V dnešním evangeliu skupina oddělených mužů (takový je vyznám slova farizeus) (z řec. Φαρισαιος farisaios, hebrejsky פְרוּשִׁים‎ – peruším, oddělený) se ptá, proč se Ježíš neseparuje od hříšníků?

Než budeme pokračovat, možná stojí to za to zamyslet se, jaký mám postoj já vůči hříšníkům?

Odděluji se? Opovrhuji jimi? Odsuzuji je?

No, jak jinak, vždyť je to hříšník.

Kdo mi dal právo pohrdat jiným?

Přenesme svůj pohled na Ježíše.

Jeho jméno je „Bůh je záchrana“, překládá se také jako „záchrana přichází od Boha“.

V evangeliu protestuje zlý duch na Ježíšovu přítomnost slovy: „Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boží.“ Mk 1,24

Svatý (hebr. kodesz znamená oddělený)

Jinak na hříšníka reagují lidé - oddělují se, jinak Bůh (Svatý, Oddělený).

Po čem toužíš? Chceš, aby se k tobě Ježíš přiblížil, zachránil tě?

Věříš mu? Věříš tak, jako Abraham?

On, bezdětný stařec se dočkal syna, neboť uvěřil Bohu. A proto mu to bylo uznáno za spravedlnost'.

I nám to bude uznáno za spravedlnost, když věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána.

Ten byl vydán na smrt pro naše hříchy, a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění.

 Ve víře je řešení pro každého hříšníka, jen se neseparuj od Boha, ale dovol mu za tebou přijít.

Můžeš v této věci udělat konkrétní rozhodnutí, např.: přijmout svátost smíření.