*„Nechcela som opustiť svoju krajinu (...) povinnosť ma odvádza a vráti späť.“*

*Margita Slachtová, 20. júna 1949*

Vaša Eminencia kardinál Erdő, Vaše Excelencie, arcibiskupi a biskupi,

vážený pán predseda parlamentu, vážený pán podpredseda vlády, vážená pani zástupkyňa predsedu parlamentu, vážení prítomní, milí bratia a sestry!

V minulom storočí nebolo ničím výnimočným, že ľudia, ktorí milovali svoju krajinu a chceli jej slúžiť, boli nútení ju opustiť. Medzi nich patrila aj naša zakladateľka Margita Slachtová. Jej nekompromisná oddanosť kresťanským a národným hodnotám viedla v roku 1948 k jej vylúčeniu z legislatívnej činnosti parlamentu. Maďarsko opustila ilegálne. V liste sestrám sľúbila, že sa vráti hneď, ako dokončí svoje zahraničné povinnosti. Do Viedne sa vrátila v novembri 1951, ale ilegálne prekročenie hraníc sa jej nepodarilo.

To, čo sa vtedy napriek niekoľkomesačným snahám nepodarilo, sa teraz, po 70 rokoch, podarilo vďaka vďačnému pokoleniu, vďaka Nadácii Barankovics a Národnému pamiatkovému ústavu, ktorý inicioval opätovné pochovanie.

*„Povinnosť ma odvádza a vráti späť“* - napísala Margita Slachtová v roku 1949. Tento zmysel pre povinnosť pretrvával aj po jej odchode do večného života. *Verila totiž, že neviditeľná hranica, ktorá oddeľuje pozemskú a večnú vlasť, nás od seba neizoluje.[[1]](#footnote-1)*

Poskytovať vedenie, podporovať skutočný prospech a šťastie človeka, inšpirovať, byť nezávislá od ducha doby a preukazovať večné hodnoty: to najviac charakterizovalo život a dielo Margity Slachtovej. Určite by to považovala za svoju povinnosť aj dnes, keď sa vracia domov. Jej usmernenie v roku 1939 hovorí aj k nám: *„Musíme vykonať obrovskú prácu, aby sme sa oslobodili od ducha doby, od silných vplyvov prúdiacich zo štátov, ktoré sa odtrhli od všetkých pojmov práva.“[[2]](#footnote-2)*

V Európe, ktorá pomaly stráca svoje kresťanské korene, je táto výzva veľmi aktuálna aj dnes. Vidíme, že nedostatok kresťanských základov vedie k rôznym protichodným výkladom práva a k neistote. Jej varovanie z roku 1943 je adresované aj nám: Človek sám nemôže dať ľudskú dôstojnosť a práva iným ľuďom. *Človek nemôže diktovať morálku*.[[3]](#footnote-3)

Ak tak robí, nie je to v záujme zrušenia diskriminácie a rovnakého zaobchádzania so všetkými. Práve naopak. Odrezáva ľudí od ich sociálnych a biologických koreňov a môže ich uvrhnúť do bezcieľnosti a beznádeje. A legalizáciou potratov a eutanázie, popieraním biologického pohlavia ohrozuje aj dôstojnosť ľudského jedinca, ako ju dal Boh. Je to kultúra smrti, ktorá vedie nielen k degradácii jednotlivcov, ale skôr či neskôr aj ku kolapsu spoločností.

*„Povinnosť ma odvádza a vráti späť.“*

Margita Slachtová si svojím návratom domov plní svoju povinnosť aj dnes. Vyzýva nás všetkých, aby sme zaujali postoj, aby sme boli nezávislí od ducha doby a konali. *„Kto dnes hovorí, keď musíme hovoriť; kto hovorí a koná ako katolík, keď hovorí a koná, podporuje spoločnosť a štát až do základov.“[[4]](#footnote-4)*

Len s Bohom žijúci uvedomelý človek sa môže stať nezávislým od ducha doby. Ten, kto má vlastnú identitu, hodnoty, orientáciu a stabilné zázemie. Ani politická korektnosť, ani tolerancia, ani dôležitosť jednoty nemôžu viesť k tomu, aby sa človek vzdal vlastnej identity, vlastných hodnôt. V jednom článku z roku 1920 napísala: *„Ak by totiž mier a súdržnosť mali viesť k rozmazaniu presvedčení, bola by to osudová chyba a cesta k liberalizmu, ktorý sa vo svojom konečnom vývoji prejavil v podobe boľševizmu. (...) Nechceme nikoho uraziť, ale nikto si nemôže priať, aby sme kvôli nemu boli bezfarební.“[[5]](#footnote-5)*

Vážení prítomní,

Z príkladu Margity Slachtovej čerpajme silu, nadšenie, usmernenie a pomoc pre vlastný život! Prosme ju o príhovor, aby sme dokázali odmietnuť ľahostajnosť a konformitu. Nech nám Boh dá, aby sme si zachovali svoje kresťanské korene, aby sme nikdy neboli ticho, keď treba hovoriť, ani nečinní, keď treba konať.

Prihováraj sa za nás, za dnešné sociálne sestry, za našu krajinu a za Európu, sestra Margita.

1. Húsz év - Lelki örökség Volume II, s. 105. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vyučovanie zo 6. októbra 1939. [↑](#footnote-ref-2)
3. porov.. A Lélek Szava, 1944, I. 15, 11-14 [↑](#footnote-ref-3)
4. Társaságunk szellemi arcképe*,* Volume 10 A Testvér 1943 - Slachta Margit lelki öröksége II. 1940-1945, Salkaházi Sára Foundation, Bp., 2012, p 116. [↑](#footnote-ref-4)
5. Slachta Margit: Folytatások és kiindulások, Magyar Nő, Vol. III, 11 Sept. 1920, No. 10. [↑](#footnote-ref-5)