**Poświęcenie Świata**

**W roku 1899 Papież Leon XIII** poświęcił świat Najświętszemu Sercu Jezusowemu, wypełniając w ten sposób prośbę Pana Jezusa skierowaną do świętej Marii Małgorzaty Alacoque. Koniec wieku XIX wyznacza zatem papieski akt poświęcenia świata Sercu Jezusowemu. Wiek XX natomiast, zaczyna się w znaku Niepokalanego Serca Maryi, przez objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917.

**Uzupełnieniem objawień fatimskich** było życie portugalskiej mistyczki, rówieśnicy Pastuszków z Fatimy, bł. Aleksandriny da Costa. W Fatimie, w przeddzień wybuchu Rewolucji Październikowej, Matka Boża prosiła o poświęcenie Rosji swemu Niepokalanemu Sercu. Postać bł. Aleksandriny wiąże się z prośbą o poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi całego świata.

Aleksandrina przez ponad 13 lat nic nie jadła ani nie piła. Jej jedynym pokarmem była codzienna Komunia Święta. Ciężko chorowała i była przykuta do łóżka. Przeżywała w swoim ciele Mękę Pańską.

1 sierpnia 1935 r., portugalska mistyczka pisała w liście do swego kierownika duchowego, Ojca Pinho: „Mówi Pan Bóg: Powiedz twojemu ojcu duchowemu, że chcę, aby świat został poświęcony mojej Najświętszej Matce. Kiedyś prosiłem o poświęcenie rodzaju ludzkiego Memu Boskiemu Sercu. Dziś proszę o poświęcenie go Niepokalanemu Sercu Mojej Najświętszej Matki. Chcę, aby świat został poświęcony mojej Matce, takie jest lekarstwo na zagrażające mu wielkie zło”.

**Jezuita, o. Mariano Pinho**, pisał do Watykanu, aby poinformować o tych wydarzeniach, najpierw do Piusa XI, a później do Piusa XII. Jednak Stolica Święta nie podjęła żadnych działań, poza przeprowadzeniem stosownych badań. Wyniki badań były pozytywne, lecz Prośby o poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi nie od razu zostały spełnione. Ostrożność Kościoła jest konieczna, niemniej jednak wywołuje opóźnienia w wypełnieniu Bożych planów. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, Pan Jezus dał nadzwyczajny znak: od 2 października 1938 r do 27 marca 1942 r., Aleksandrina, która była od lat sparaliżowana, w każdy piątek schodziła z łóżka i przeżywała w swym ciele Mękę Pańską, poruszając się jak osoba zupełnie zdrowa. Po zakończeniu ekstazy znów pozostawała sparaliżowana, przykuta do łóżka.

W czerwcu 1939 r. Aleksandrina miała bolesną i zatrważającą wizję zniszczeń wojennych. Napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę we wrześniu tego samego roku dała początek II wojnie światowej. Od tej pory celem próśb Pana Jezusa staje się ograniczenie skutków wojennej pożogi.

**31 października 1942 r. Papież Pius XII** wypowiedział akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Cały świat mógł wysłuchać transmisji tego wydarzenia przez radio, które było wówczas najnowocześniejszym środkiem przekazu.

Od tej chwili na frontach II wojny światowej daty świąt maryjnych wyznaczyły serię zwycięstw nad Niemcami:

2 lutego 1943r., w święto Ofiarowania Pańskiego nastąpiła kapitulacja wojsk niemieckich pod Stalingradem.

13 maja 1943 r., w rocznicę pierwszego objawienia w Fatimie, padł Tunis.

15 sierpnia 1943 r., w uroczystość Wniebowzięcia NMP poddała się Sycylia.

8 września 1943 r., w święto Narodzenia Maryi, nastąpiła kapitulacja Włoch.

15 sierpnia 1944 r., w uroczystość Wniebowzięcia NMP, alianci wylądowali w Tulonie zmuszając Niemców do odwrotu na całej linii frontu.

12 września 1944 r., wspomnienie liturgiczne Imienia NMP – zostały określone granice Niemiec.

8 maja 1945 r., w maju, miesiącu Maryi, w święto patrona Niemiec Michała Archanioła, skapitulowały ostatnie grupy wojsk niemieckich.

15 sierpnia 1945 r., nastąpiła kapitulacja Japonii.

**Najstarszą modlitwą maryjną** pochodzącą z III wieku jest modlitwa „Sub tuum praesidium” – „Pod Twoją Obronę”. Jest ona pierwszym wyrazem zawierzenia Matce Bożej. Jednak należy pamiętać, że poświęcenie się Matce Bożej jest czymś więcej niż zwykłe zawierzenie, czyli bierne powierzenie się Jej opiece. Wiąże się z postawą aktywnego działania, poświęcenia Matce Bożej naszej dobrej woli, naszego czasu, sił i umiejętności, „wszystkiego czym jesteśmy i co posiadamy” – aby mogła się nami posługiwać.

***Wanda Kapica***