**Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Konfederacji CVS**

***15-16 października 2021***

**Pozdrowienie na zakończenie - siostra Angela Petitti**

«Pozwól nam zasiąść w Twojej chwale, jeden po prawej, a drugi po lewej stronie», powiedzą dwaj synowie Zebedeusza w Ewangelii, którą liturgia proponuje nam na jutro, na niedzielę 17 października, XXIX czasu zwykłego.

Dziwna prośba uczniów, którzy powinni być uczniami-misjonarzami: a więc w drodze, a nie siedzącymi. Prośba o siedzący tryb życia, która łatwo może przerodzić się w sytuację bezruchu.

A potem „siedzieć w chwale”, dystansując się od paschalnego doświadczenia Chrystusa, który przed chwałą kroczył drogą krzyża.

Kończymy dziś Zgromadzenie Międzynarodowej Konfederacji CVS, „ubogiej” dystansem społecznym, ale ubogaconej modlitwą i komunią wielu. Wiemy, że jesteśmy w połowie naszego mandatu, silnie dotknięci skutkami pandemii, która ogarnęła cały świat i uwarunkowała wszystkie nasze doświadczenia. Doświadczyliśmy siedzącej sytuacji, która nieuchronnie sprzyjała pewnym formom, pasywności, lenistwa, bierności; wszystkie warunki, które z pewnością nie przynoszą niczego dobrego uczniowi-misjonarzowi i są bardzo sprzeczne z podstawową zasadą naszego charyzmatu, która zawsze wskazuje nam na dynamiczną drogę odpowiedzialności.

Czas wrócić na drogę – mówił Papież otwierając Synod: „Wielokrotnie Ewangelie przedstawiają Jezusa „w drodze” do nas, gdy towarzyszy on człowiekowi w drodze i wysłuchuje pytań, które poruszają jego serce. W ten sposób objawia nam, że Bóg nie mieszka w sterylnych miejscach, w cichych miejscach, z dala od rzeczywistości, ale idzie z nami i dociera do nas tam, gdzie jesteśmy, po wyboistych drogach życia. A dzisiaj, otwierając tę ​​drogę synodalną, zaczynamy od zadania pytania nam wszystkim: czy my, wspólnota chrześcijańska, ucieleśniamy styl Boga, który przechodzi przez historię i uczestniczy w wydarzeniach ludzkości? Czy jesteśmy gotowi na przygodę w czasie drogi, czy w obawie przed niewiadomymi wolimy schronić się w wymówkach „nie ma sensu” lub „zawsze tak się robiło”?”. (Homilia, 10 października 2021 r.)

Przed nami dwa lata służby w naszym mandacie. Zmieniły się warunki społeczne, kościelne i duchowe. Dzięki łasce Bożej nie boimy się stawić czoła niewygodzie, która towarzyszy poszukiwaniu niezbadanych dróg. Pracujemy pilnie, każdy w swojej własnej przestrzeni geograficznej, aby rozeznać drogi, którymi można podążać, najbardziej inkluzyjne dla cierpiącego człowieka. Spotykamy twarze, spotykamy ich spojrzenia, dzielimy się historią każdego z nich, stajemy się ekspertami w sztuce spotkań, słuchania świata, wyzwań i zmian, jakie przed nami stawia. (Papież Franciszek)

Niech Międzynarodowa Konfederacja CVS staje się coraz bardziej miejscem misyjnym, które pozwala na planowanie i realizację integralnej promocji człowieka i duchowej drogi każdego cierpiącego człowieka. Niech błogosławiony Luigi Novarese sprawi, że zapragniemy szerszych i bardziej owocnych horyzontów.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, przynależność i nadzieję. Życzę owocnej służby wszystkim.