**IL-MIRAKLU TA’ LANCIANO, ITALJA**It-8 seklu

Kien madwar is-sena 750 wara l-miġja ta’ Kristu, li f’monasteru dak inhar imsemmi għal San Lonġinu, iċ-Ċenturjun Ruman li nifed il-kustat ta’ Kristu bil-lanza, patri tal-Ordni ta’ San Bażilju kien qed jiċċelebra s-Sagrifiċċju Mqaddes tal-Quddiesa skont ir-rit Latin. Għalkemm dan il-patri ma nafux ismu, imma dokument antik jgħidilna illi **“… kien għaref ħafna fix-xjenzi tad-dinja, imma njorant f’dak ta’ Alla.”** Ta’ spiss kien ikollu dubji dwar it-**transubstanzazzjoni** (il-bidla tal-ħobż u l-inbid fil-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu) u hekk kif kien għadu kemm lissen il-kliem solenni tal-Konsagrazzjoni, f’daqqa waħda l-Ostja nbidlet f’ċirku tal-laħam, u l-inbid inbidel f’demm.

Għall-ewwel dan il-patri nħasad b’dan il-prodiġju (miraklu) li kien qiegħed jara, imma malajr ġie f’tiegħu, u waqt li beka bil-ferħ kellem lin-nies ta’ madwaru hekk: **“O xhieda fortunati li lilkom il-Qaddis Alla, biex ifixkel in-nuqqas ta’ fidi tiegħi, għoġbu jirrivela Lilu Nnifsu viżibli quddiem għajnejna! Ejjew, ħuti, stagħġbu b’Alla tagħna, li Hu hekk qrib tagħna. Hekku l-ġisem u d-demm tal-Wisq Maħbub Kristu tagħna.”**

In-nies li kien hemm fil-Knisja ġriet lejn l-artal, imgħaġġba b’dik id-dehra, u marret tgħaddi l-aħbar lin-nies oħra fil-belt, li issa wkoll ġew il-knisja biex jaraw dan il-Miraklu Ewkaristiku.

Il-laħam baqa’ intat, imma d-demm fil-kalċi malajr inqasam f’ħames biċċiet li ma kinux indaqs u lanqas tal-istess forma. Il-patrijiet ħasbuha li jiżnu dawn il-ħames bċejjeċ. Fuq miżien li ġabu mingħand l-Arċisqof saru jafu illi biċċa waħda kienet tiżen daqs il-ħamsa flimkien, tnejn jiżnu daqs tlieta, u l-iżgħar waħda tiżen daqs l-ikbar waħda.

Il-laħam u dawn il-ħames biċċiet demm magħquda tpoġġew f’relikwarju artistiku tal-ivorju. Mal-medda tas-snin dawn ġew f’idejn tlett ordnijiet reliġjużi differenti. Fi żmien li sar dan il-miraklu, l-knisja ta’ San Lonġinu kienet immexxiha mill-patrijiet ta’ San Bażilju, imma għat-tmiem tas-seklu tnax dawn telqu minn hemm. Il-monasteru għadda f’idejn il-Benedittini, u aktar ‘il quddiem f’idejn il-Franġiskani: u dawn tal-aħħar kellhom iwaqqgħu l-knisja l-qadima minħabba ħsarat li ġrawlha kawża tat-terremoti. Il-knisja l-ġdida li nbniet fl-istess post issemmiet għall-fundatur tal-istess patrijiet, San Franġisk t’Assisi.

L-istorja tgħidilna illi wara li din il-ġrajja ġiet iċċertifikata bħala miraklu, dokument bid-dettalji tal-miraklu ġie miktub fuq parċmina bil-Grieg u bil-Latin u kien miżmum mill-patrijiet bejn żewġ tavlozzi. Igħidulna illi fl-ewwel snin tas-seklu 16, meta l-monasteru kien f’idejn il-Franġiskani, id-dokument ġie muri lil żewġ patrijiet viżitaturi tal-Ordni ta’ San Bażilju. Dawn x’aktarx xtaqu li ma tibqax tissemma fl-istorja li wieħed patri minn sħabhom kienet naqsitu l-fidi; allura ħarbu mal-lejl u ħadu magħhom dan id-dokument; u minkejja l-investigazzjonijiet li għamlu l-Franġiskani **“… qatt ma rnexxielhom isiru jafu fejn kienu marru żewġ maħrubin.”**

Fi Frar tal-1574, Monsinjur Rodrigues ivverifika fil-preżenza ta’ xhieda magħrufa, illi l-piż tal-ħames biċċiet tad-demm magħqud meħuda flimkien kien iġib l-piż ta’ kull waħda minnhom miżmuma weħedha. Dan il-fatt ġie wara mfakkar fuq lapida tal-irħam li ġġib id-data 1636, u li għadha tinsab fl-istess knisja.

Saru ħafna awtentifikazzjonijiet bħal dan imsemmi hawn fuq matul is-sekli. L-aħħar verifikazzjoni saret fl-1970, u skont ix-xjenza din hi l-aktar waħda kompleta. Kif dawn eżeminaw l-ostensorju nnutaw illi l-lunetta li ġo fiha kien jinżamm il-laħam ma kinitx issiġillata, b’tali mod li ma’ jkunx hemm arja, u għalhekk il-partikoli tal-“ħobż bla ħmira” fiċ-ċentru tal-laħam li kienu baqgħu hemm għal ħafna snin wara li kien sar il-miraklu, issa kienu spiċċaw għal kollox. Il-laħam kellu kulur kannella safrani, irregolari u ta’ forma tonda, għoli u mkemmex fit-trufijiet imma jirqaq iktar ma jersaq lejn iċ-ċentru, sakemm jispiċċa fix-xejn lejn in-nofs fejn kien hemm parti vojta. Ittieħdet biċċa żgħira minn fejn il-laħam kien għoli biex tiġi eżaminata fil-laboratorju tal-isptar f’Arezzo.

Mill-istudju li sar, il-laħam ġie identifikat bħala parti muskulari tal-qalb ta’ bniedem, bla ebda traċċa ta’ xi materjal li jintuża biex jiġi ppreservat il-laħam. Sew il-laħam kemm ukoll id-demm huma ta’ bniedem, u jeskludu kull possibilita’ li jistgħu jkunu ta’ xi annimal. Id-demm u l-laħam huma tal-istess tip, AB. Il-proteini f’dan id-demm magħqud kienu normali ta’ kif issibhom f’demm frisk normali.

Il-Professur Linoli kompla jinnota illi kieku dan id-demm kien meħud minn xi kadavru, kieku kien ikun mibdul ħafna u anke mħassar. Is-sejbiet tiegħu jeskludu kull possibilita’ ta’ xi frodi li setgħet saret sekli ilu. Infatti, kompla jgħid illi riedet tkun biss id ta’ esperjenza kbira biex tkun kapaċi taqta’ minn organu bħal ma hi l-qalb parti hekk tanġentinali, jiġifieri qatgħa ta’ forma tonda ħoxna fuq in-naħa ta’ barra u tirqaq hekk li tispiċċa fix-xejn meta tasal għan-nofs. It-tabib kompla jgħid illi għalkemm il-laħam u d-demm huma ppreservati ġo reċipjenti li huma ssiġġillati imma xorta tgħaddi l-arja, ir-relikwi ma ġratilhom l-ebda ħsara avolja esponuti għall-influwenza tal-aġenti fiżiċi, atmosferiċi u bijoloġiċi.