Lucas (6,43-49)

Cuando queremos examinar la calidad de nuestra vida cristiana, nos fijamos en lo que he hecho, en lo he dejado de hacer, en lo que he dicho, en lo que he callado, en cómo he tratado a los demás, si he hecho lo que tenía que hacer, si he cumplido los propósitos de oración, si he ido a Misa con atención, si he rezado el Santo Rosario, si he dedicado un rato a leer la Biblia o algún libro espiritual, etc.

Hoy Jesús me indica dónde debo mirar. Para examinar mi seguimiento de Cristo, me fijo en los frutos, y no me fijo bien en el árbol. Por eso, a veces mi vida cristiana me parece una lucha terrible, una tensión interior por dar buenos frutos, y acabo desanimándome porque no lo consigo.

El fundamento de mi vida cristiana, no debe estar en la apariencia de unas buenas obras, sino en la verdad de mi corazón. Y en mi corazón debe habitar Cristo, confiar en Él, en la fuerza que me da su amor por mí, hacer su voluntad, y no la mía. Referirlo todo a Cristo, no a mí mismo. El centro de mi corazón debe ser Cristo.

Por ejemplo. Cuando tengo que ir a Misa, me fijo más en mis disposiciones, en mi devoción, que en las ganas que tiene Cristo de estar conmigo. Cuando rezo, estoy más pendiente de lo que le voy a decir, que en escuchar lo que Él me quiere decir. Cuando trato con los demás, me fijo más en mi relación con el otro, que en el amor que Cristo tiene por el otro. Cuando hago planes de vida, me fijo más en lo que me parece que debo hacer, que en lo que me pide Dios que haga.

Pidamos a la Virgen que el árbol de mi vida tenga las raíces en Cristo, para que transforme mi corazón para que se vaya asemejando al suyo.

Коли ми хочемо перевірити якість нашого християнського життя, ми дивимося на те, що я зробив, чого я не зробив, що я сказав, що я промовчав, як я ставився до інших, чи зробив я те, що я мав зробити, якщо я виконав свої молитовні рішення, якщо я уважно відвідував Месу, якщо я молився Святий Розарій, якщо я присвятив деякий час читанню Біблії чи якоїсь духовної книги тощо.

Сьогодні Ісус показує мені, куди я маю дивитися. Щоб перевірити своє наслідування Христа, я дивлюся на плоди, а не на дерево. З цієї причини іноді моє християнське життя здається мені жахливою боротьбою, внутрішнім напруженням, щоб принести добрі плоди, і я в кінці кінців впадаю в розчарування, бо не можу.

Основою мого християнського життя має бути не видимість добрих справ, а правда мого серця. І Христос повинен перебувати в моєму серці, довіряти Йому, силі, яку дає мені Його любов до мене, виконувати Його волю, а не мою. Відносьте все до Христа, а не до себе. Центром мого серця повинен бути Христос.

Наприклад. Коли мені доводиться йти на Месу, я більше зосереджуюся на своїй схильності, на своїй відданості, ніж на бажанні, щоб Христос був зі мною. Коли я молюся, я більш уважний до того, що я збираюся сказати Йому, ніж до того, що Він хоче мені сказати. У спілкуванні з іншими я більше зосереджуюся на своїх стосунках з іншими, ніж на любові, яку Христос відчуває до інших. Коли я будую життєві плани, я звертаю більше уваги на те, що, на мою думку, я повинен зробити, ніж на те, що Бог просить мене зробити.

Попросімо Діву, щоб дерево мого життя вкоренилося в Христі, щоб вона перемінила моє серце, щоб воно було подібним до її.