P. Richard Henkes SAC, mučedník lásky.

Když se začal na přelomu druhého tisíciletí připravovat proces blahořečení P. Richarda Henkese a jeho započetí bylo konzultováno s Kongregací pro svatořečení a blahořečení v Římě byl pro našeho budoucího – dá-li Pán Bůh – blahořečeného navržen titul „mučedník lásky“.

Toto sousloví naznačuje dvojí zásadní rozměr vyznavačské spirituality tohoto kněze. První slovo „mučedník“ (lat. „martyr“) naznačuje skutečnost, že P. Richard byl pro svou víru a její hlásání vystaven krutým situacím – otrocké pracovní nasazení, nedostatek jídla, špatné životní podmínky, které v konečných důsledcích měly vést k jeho smrti. Byl poslán tehdejšími mocipány do koncentračního tábora s tím, že se neočekává jeho návrat. Měl být – vzhledem k tomu, kým byl a co dělal – nepřímo, ale zároveň cíleně zlikvidován. A byla to jen otázka času.

Druhý rozměr onoho výrazu „mučedník lásky“ odkazuje na skutečnost, že i v život ohrožující situaci se tento kněz rozhodl k heroickému skutku lásky. Jde v duchu onoho – cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste učinili – sloužit nemocným a umírajícím do uzavřeného infekčního vězeňského bloku, de facto do bloku smrti. Kristova láska ho vybízí ke kroku, který je v duchu poselství evangelia ve službě  trpícím a umírajícím vězňům službou Ježíši, který ale také vzhledem k extrémním okolnostem může znamenat faktické osobní ohrožení a smrt. A to se také stane.

P. Richard naznačuje dvojí výzvu: ochotu být svědkem Ježíše Krista za všech okolností a ochotu mu sloužit v těch nejpotřebnějších. Je nám asi všem zřejmé, že zaujímat trvale tyto dva postoje je možné jen při hlubokém zakotvení celé bytosti budoucího světce v Božím tajemství.