Květná neděle je jedinou v roce, kdy se čte dvakrát evangelium. Podle lidských měřítek to lze těžko prohlásit za radostnou novinu. Ale přesto je radostná, neboť nejde o lidský aspekt – je to zpráva samotného Boha.

Oba úryvky mají společný jmenovatel – dar.

V příběhu o vjezdu do Jeruzaléma je obdarovaným (rozumějte dobře) Ježíš. Dárců je hodně. Majitel oslů, apoštolové, učedníci, zástupy lidí, celý houf, asi se nedá spočítat. Ti darují osly, pláště, větve, slavnostní doprovod, uznání, zpěv, čas….

Darují to, ale pouze na určitou dobu.

Osly bylo třeba vrátit, větve odklidit, zpěv ustal, pláště si asi vzali zpět, mnozí odešli, ztratili se…

K čemu takový dar?

Nuže - v pašijích se role obrátili. Dárce je Bůh – příjemce člověk – každý z nás.

Od tohoto příběhu se to děje nepřetržitě. Ježíš dává sebe: „Vezměte, jezte. To je mé tělo.“

Podobně říká o krvi: „Pijte z něho (kalicha) všichni. Neboť to je má krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny na odpuštění hříchů.“

Ježíš neskončil s darováním sebe u stolu. Daroval sebe v Getsemanech, před Veleradou, před Pilátem, před vojáky, před davem. Daroval vše natrvalo. Daroval sebe sama celého. Celého….

Proto, že se daroval, můžeme my pronášet slova: „Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa“.

Všímej si, co jsi dostal. I když obětuješ, pořád máš.