Místo, kde se odehrává událost popsaná v dnešním evangeliu lze nazvat velikánskou zpovědnicí, a to kvůli tomu, že tam lidé skutečně vyznávali své hříchy.

Nevíme, jestli to vyznání slyšel jen Jan nebo ho mohl slyšet kdokoliv ze zástupu. Slyšel je určitě Bůh, a nejen to vyznané ústy, ale především to vyznané srdcem.

Do té náramné zpovědnice vstoupil ten, který žádný hřích neměl, a kvůli němu se roztrhlo nebe.

Nevím, kdo tu díru do nebe zpozoroval, a také nevím, kdo tam uslyšel hlas: "To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení."

Tou velkou zpovědnicí je dnes náš kostel – naše shromáždění. My jsme na začátku vyznali, že jsme hříšníci, do našeho společenství přišel Ježíš a kvůli němu je nad námi rozevřené nebe. A kvůli němu každý z nás slyšel slova: "To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení."

Ale dnes ta slova nejsou adresovaná pouze Ježíšovi, ale všem, kvůli kterým on přišel na zem, a kterým dal moc stát se Božími dětmi.

Bůh ti dává oči víry, abys mohl vidět až do nebe a dává ti uši lásky, abys mohl přijmout slova: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení."