Pohreb je smútok, pohreb je trúchlenie, pohreb je povinnosť.

Znovupochovanie je ubezpečenie, znovupochovanie je zadosťučinenie a dvojitá povinnosť: lebo je na nás, aby sme to urobili, a pre nich, aby sa im dostalo poslednej pocty, ktorá patrí každému človeku podľa jeho vôle.

Vaša Eminencia,

vážený pán predseda parlamentu a pani zástupkyňa predsedu parlamentu,

vážené predstavené a členky Spoločnosti sociálnych sestier,

moji spolurodáci!

Tridsaťjeden rokov po zmene režimu sme sa opäť zišli na znovupochovaní. Naši politickí protivníci a nepriateľské živly sa nám opakovane vysmievali, že sa príliš zaoberáme minulosťou. Prirodzene, nie je to pravda, ale je pravda, že oni sa ňou zaoberajú nedostatočne, ba zdá sa, že sú aj takí, ktorí chcú minulosť raz a navždy vymazať.

Konzervatívny človek sa pozerá z prítomnosti do budúcnosti, pričom si váži svojich predchodcov a sprítomňuje ich snahy. Preto sme znovu pochovali kardinála, regenta, mučeníkov z roku 1956 a jeho neznámych hrdinov, Istvána Barankovicsa a ďalších politikov verných národu, umelcov, ktorí v tom čase nemohli nájsť svoj domov vo svojej vlasti.

Kto by mal znovu pochovať našich roztrúsených Maďarov, ak nie Maďarsko? Kto by mal organizovať opätovné pochovávanie, ak nie maďarský štát? Keď princa Rákócziho priviezli domov do košickej katedrály, krajina oslavovala v slzách. V prípade Kossutha bolo zrejmé, že to bola povinnosť splnomocneného uhorského štátu a vlády priniesť popol našich veľkých Maďarov, ktorí kvôli rôznym dobám a dôvodom odpočívali v cudzej pôde. Je to povinnosť, pocta a zadosťučinenie.

Vážení prítomní,

Už desaťročia si niektorí ľudia v mene zdanlivej emancipácie vynucujú takzvané „ženské kvóty”. Namiesto toho sa pozeráme na veľké ženy a ich činy v maďarských dejinách za posledných tisíc rokov. Rod Árpádovcov nám dal nádherné svätice: kráľovnú Gizelu, svätú Alžbetu, svätá Kingu a blahoslaveného Jolána, mali sme odvážnu Dorottyu Kanizsai a Ilonu Zrínyi a v polovici 20. storočia - v najťažších časoch - sme mali blahoslavenú Sáru Salkaházi a Margitu Slachtovú, ktorá bola iniciátorkou katolíckeho ženského hnutia v Maďarsku.

Jej meno sa spája s uznaním a ochranou dôstojnosti žien, s formuláciou požiadaviek „kresťanského feminizmu”, ktorý sa svojím svetonázorom prirodzene líšil od radikálnej feministickej ideológie. Sestra Margita vyznávala rozširovanie ľudských práv, ale neodtrhovala jedinečné hodnoty a záujmy žien od prirodzeného poriadku, ani od rodiny či spoločnosti ako celku. Na dosiahnutie tohto cieľa založila Tábor kresťanských žien. Jej vernosť národu sa vyznačuje rovnakou katolíckou univerzálnosťou: „Pri pohľade kresťanskými očami vidíme, že každý národ dostal od Pána Boha určité povolanie a ani jeden národ nesmie byť v napĺňaní tohto Bohom daného povolania rozdrvený,” povedala Margita Slachta.

Pripomeňme si len jednu epizódu o jej charizme obhajkyne:

Začiatkom roka 1943 vyhlásil slovenský minister vnútra, že krajina sa „zbaví Židov”. Vtedy navštívil pápeža Pia XII. kardinál Spellmann, newyorský arcibiskup. Keď sa to dozvedela sestra Margita, odcestovala do Ríma. Arcibiskup, ktorý dobre poznal prácu sociálnych sestier, ktoré pôsobili aj v Spojených štátoch, prijal Margitu Slachtovú a dohodol jej audienciu u Svätého Otca. Pápež, keď sa dozvedel o nebezpečenstve, ktoré hrozí slovenským Židom, nariadil biskupom na Slovensku, aby protestovali, čo malo želaný účinok.

Pre jej odvahu je príznačné, že v povojnovom období, v roku 1948, spolu s Istvánom Barankovicsom, predsedom Demokratickej ľudovej strany, vystúpila proti návrhu zákona o poštátnení cirkevných škôl a bojovala proti všetkým pokusom o komunistické zastrašovanie.

Vážení prítomní,

Celý život sestry Margity - jej osobnú mentalitu a historické dielo - môžeme zhrnúť úryvkom z jej rozjímania: „... nielenže nechcem to zlé, čo Boh nechce, ale nechcem ani to dobré, čo Boh nechce. Musím nechať na dobrého Pána, či chce, či chce dosiahnuť prostredníctvom mňa, alebo dokonca kedy chce dosiahnuť to dobro, ktoré si želám. (...) Môj podiel je práca, požehnanie je podiel dobrého Pána.”

Drahá sestra Margita,

Nech Vám Všemohúci Boh dá večný pokoj na maďarskej pôde a pomáha nám tu na zemi!