Máme v paměti podobenství o rozsévači. Sející hází zrna nešetrně – rozhazuje všude. Jelikož pocházím z vesnice, není mi takové vyhazování vlastní. A přesto se to děje bez přestání. I teď. Kolik slov padlo bez povšimnutí, nebylo postřehnuto, nebylo uslyšeno, bylo přikryto jinými starostmi, neuchytilo se, bylo ukradeno.

Jsou ale i slova zaslechnutá a už klíčí.

Zaslechl jsem slovo oběť: dar = zřeknutí se, vzdání se. Nevím, zda jsme všichni zváni, ale zdá se, že ano, stát se obětí. I tady se může někdo stavět na zadní. Zase se po mně něco chce. Zase mám něco odevzdat, omezit se, trpět. Pozor!

Oč tu jde? Ty se stáváš darem a obdarováváš.

Dítě je darem – vydává se do rukou pečujícího rodiče. Manželé v milostném spojení jsou si darem. Ty obdarováváš samotného Boha. Bůh tě přijímá. Stáváš se obětí živou, svatou a Bohu milou!

Když se dáváš Bohu, jsi celý proměněn, obnovuje se tvoje smyšlení a dokážeš rozeznat co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé. Ve III. eucharistické modlitbě prosíme, abychom se stali obětí úplnou a ustavičnou.

Darováním sebe Bohu o nic nepřicházím, ani o svobodu, ani o čest, ani o tak vychvalované zdraví nebo majetek, ale naopak všechno získávám.

Moc si přeji, aby dnes Bůh uslyšel od každého s nás – Pane, dávám se Ti naplno a navždy, zcela a nenávratně.

Jsem celý Tvůj. Totus tuus.