Vážení prítomní,

1. Pohreb sestry Margity Slachtovej je slávnostnou udalosťou v živote našej Cirkvi a nášho ľudu. Je to príležitosť zamyslieť sa nad jej posolstvom, ale aj príležitosť zamyslieť sa nad našou súčasnou realitou.

O Margite ktosi nedávno napísal: „bola to mimoriadne inteligentná a svätá žena“. Vieme, že Spoločnosť sociálnych sestier sa mohla rozvinúť vďaka jej duchovnosti.

Vieme, že mohla a chcela predstavovať ideál kresťanskej lásky verejne, aktívnym spôsobom, slovami a skutkami vo veľmi nepokojnej sociálnej atmosfére svojej doby.

Vieme, že počas vojny veľmi cieľavedome a organizovane pracovala na podpore chudobných a na záchranu prenasledovaných. A vieme tiež, že si uvedomovala neľudskosť vznikajúcej novej diktatúry po vojne a mala odvahu postaviť sa jej aj na pôde maďarského parlamentu.

2. Menej sa však vie - ale žije to v pamäti rodiny a priateľov -, že pre ňu láska nespočívala len v hrdinskej organizácii a službe, ale aj v ľudskom stretnutí na hlbokej osobnej úrovni, v skutkoch láskavosti a osobnej pozornosti.

Keď v roku 1944 zostala matkina priateľka sirotou, pretože jej otca odvliekli do Osvienčimu a jej matku zastrelili na ulici v Budapešti, dievčatka sa ujala Margita v ich kláštore na Thökölyho ulici.

Keď si vypočula príbeh malého dievčatka, pohladila ju po hlave, pozrela sa na ňu a povedala: „Hľa, dieťa“. Myslela tým dieťa Krista, keďže sa blížili Vianoce. Dnes je tiež dôležité, aby sme organizovali, pomáhali, dávali almužnu. Ale musíme sa tiež pozerať ľuďom do očí. Musíme sa pozerať do očí mladému páru, ktorý zostal stáť vzadu kostola so svojimi tromi deťmi, z ktorých jedno, hoci je veľké, stále sedí v kočíku kvôli nejakému postihnutiu. Prišli poprosiť Ježiša o silu. My sa musíme pozrieť do oči vedca, ktorý pomaly starne a cíti, že jeho odborné znalosti už nie sú potrebné, pretože pre to, čo vytvoril, už nie je dopyt. Potrebuje uistenie, že jeho život, jeho dielo je stále cenné a nebolo márne. Musíme sa pozrieť do očí tomu, koho privezú do kostola na vozíčku a ktorého dôvera v Ježiša má korene v celoživotnom utrpení. Od Margity sa môžeme učiť osobnej a citlivej láske.

3. V živote Margity sú však aj záblesky svetla, ktoré zvyčajne sprevádzajú len svätých. Ona bola možno prvá, ktorá v krutostiach na začiatku vojny objavila znaky systémovej genocídy. Túto hroznú skutočnosť si uvedomila už v lete 1941, keď boli Židia počas transportu z Maďarska do Körösmező zmasakrovaní v Kamenyec-Podovszkij. Viedla vyšetrovaciu komisiu v Körösmező a uvedomila si tú hroznú skutočnosť. Mala možnosť vidieť pôsobenie zla vo svete, ktoré bolo viac ako ľudská vášeň alebo brutalita. Bolo to skôr nepredstaviteľná pasca, do ktorej sa ľudstvo chystalo spadnúť kvôli slabosti a hriešnosti mnohých.

Oči svätých objavujú s prorockým videním hlbšie tendencie, ktoré sa skrývajú za znameniami doby. Aj dnes musíme venovať pozornosť varovaniam svätých. Najmä slovám svätého pápeža Jána Pavla II. o kultúre života a kultúre smrti. My kresťania sme povedali áno Kristovi, ktorý je život sám. Nasledujme jeho učenie, prosme ho o pomoc a zachovávajme príklad svätých a prorokov našich čias pred našimi očami. Príklad sestry Margity nech je pre nás inšpiráciou a povzbudením v zápasoch našich čias. Amen.