**AKT ZAWIERZENIA ZGROMADZENIA MATCE BOŻEJ**

Jasna Góra, 9 maja 2020 r.

Matko nasza i Królowo, zasłuchana w Odwieczne Słowo, którym jest Twój Syn, i zasłuchana w nas, w nasze sprawy, radości i kłopoty, zawsze obecna i zawsze bliska – w tę majową noc stajemy przed Twoim cudownym Jasnogórskim Wizerunkiem z radością, wdzięcznością i wielkim wzruszeniem. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami, że czujemy na sobie Twoje kochające spojrzenie.

Poprzez wiele dziejowych doświadczeń, pięknych i chwalebnych, dramatycznych i upokarzających, Twój Jasnogórski wizerunek, Matko, zawsze był dla nas niczym latarnia morska, wskazująca jak bezpieczne dopłynąć do brzegu. Gwiazdo Nadziei, patrząc na Ciebie, odnajdujemy drogę, która wiedzie do Chrystusa, zwłaszcza w mrocznych i burzliwych chwilach, które również teraz przeżywamy w naszej Ojczyźnie i w świecie.

Dziś ponownie chcemy Ci oddać w opiekę nasze Zgromadzenie, choć ono od początku jest Twoje, bo Pan Bóg w swej nieomylnej Opatrzności zrodził je w dniu Twojego święta, w dniu w którym cały Kościół czci Twoje Niepokalane Poczęcie.

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej to każda z nas. To my, tutaj zgromadzone, to Siostry, które pozostały na placówkach w Polsce i te, które posługują poza granicami Polski – które czuwają przy dzieciach, młodzieży, osobach niepełnosprawnych i starszych. Nasze Zgromadzenie to Siostry chore i starsze, które oddały siły dla Bożych spraw i dziś wspierają je swoją modlitwą i cierpieniem. To wreszcie nasze postulantki w Polsce i Kamerunie, które rozpoczynają formację zakonną z pragnieniem oddania się Bogu.

Przynosimy Ci dziś, Matko, nasze serca, a wraz z nimi i w nich troski i niepokoje naszych braci i sióstr, którzy cierpią z powodu epidemii i którzy z nią walczą. Ty, która zawsze przychodzisz z pomocą, dajesz poczucie bezpieczeństwa i wlewasz nowe siły, weź nasze troski w swoje ręce i bądź naszym pocieszeniem.

 Stojąc przed Tobą, prosimy: pokaż nam Jezusa, prowadź nas ku Niemu. Naucz nas, jak Go poznawać i kochać, abyśmy my również były zdolne do prawdziwej miłości i stawały się źródłami wody żywej w spragnionym świecie (por. Benedykt XVI).

Matko, naucz na i pomóż „otwierać nasze małe nadzieje na wielką, prawdziwą nadzieję, która nadaje sens naszemu życiu i może nas napełnić głęboką i niezniszczalną radością” (Benedykt XVI). Niech Twój Syn wypełni nasze serca taką właśnie nadzieją i taką właśnie radością, bo Ty wiesz, Matko, jak bardzo są one teraz potrzebne nie tylko nam, ale i światu. Obyśmy nimi wypełnione potrafiły dawać je innym w tym szczególnie trudnym czasie.

Matko nasza i Królowo, niech nasze Zgromadzenie będzie zawsze Twoją szczególną własnością. Niech będzie domem Twojego Syna i Twoim, miejscem, w którym doznajecie należnej czci i miłości, i w którym każdy może Was spotkać.

„Matko, która nas znasz. Z dziećmi twymi bądź. Na drogach nam nadzieją świeć. Z Synem swym, z nami idź”.