Štovanje sv. Marka Križevčanina u Križevcima u razdoblju od 1905. do 1969. godine

ŽELJKO VEGH
Knjižnice grada Zagreba
Gradskna knjižnica
Starčevićev trg 6
HR-10000 Zagreb
zeljko.vegh@kgz.hr


Ključne riječi: sv. Marko Križevčanin, štovanje sv. Marka Križevčanina, Križevci, hrvatski svetci


Kada se pitamo tko je sv. Marko Križevčanin, pitamo se: kakva je njegova osoba? Za čime je sv. Marko čeznju, koja je bila njegova najveća životna želja, koju možda možemo iščitati iz njegova života? Ta pitanja nisu neobična jer i mi, vjernici, ne dolazimo na sv. misu u crkvu samo kao dio katoličke zajednice, nego prije svega kao osobe; dolazimo pred Boga sa svojim grijesima, svojim tjeskobama, svojim nadama i potrebama, sa svojim čežnjama. Tako, kao osobe, svi smo pred Bogom jednako vrijedni: i oni koji zauzimaju u društvu važne položaje kao i oni koji ne uživaju časti i posebne odgovornosti, koje se uz časni položaj u društvu podrazumijevaju, ili bi se barem trebale podrazumijevati.

Prvo odlazimo u godinu 1905., što će možda koga i iznemediti budući da je ove, 2010. godine, u jednoj publikaciji, tiskanoj u povodu važne crkvene svečanosti, objavljeno da u Križevcima nije bilo nikakva spomena bl. Marku prije 1969. godine. 1


»(...) Nije on kao svi drugi miljenici Božji tražio znanosti samo za sebe, nije je iskao da uđo...


Uzgignimo dakle svoja srca prema nebu i prema Bogu! Blaženi Marko čut će tamo naše vapaje, naše uzdisaje. Neka nas sutrašnja beati- fikacija napuni i katoličkim i narodnim ponosom. Radujemo se s toga i kao katolici i kao Hrvati, pa gledajmo da nam novi odvjetnik kod Boga udahne što više volje i snage za dobro i izhodi što više blagoslova za tolike potrebe našega duha, naših obitelji, naše duhove!?

Kada vjenkar stoji pred Bogom, Bog ne mjeri njegove domašaje u znanosti ako je znanstvenik i učen čovjek, ili čovjekova postignuća u bilo kojoj struci, nego prije svega Bog gleda čovjekovo srce, gleda je li čovjekovo srce okrenuto samo sebi ili ima topline i za bližnjega. Tako su svetci Božja zrcala u kojima se vidi kakva su naša srca i imamo li ljubavi za bližnjega u naše doba, u doba u kojemu mi danas živimo. A da su Križevčani imali srca za sv. Marka Križevčana, za bližnjega, potvrđuje izvještaj o tome kako su Križevci proslavili beatifikaciju Marka Križevčana u nedjelju 15. siječnja 1905., kada su se, unatoč velikoj studeni, okupili u crkvi sv. Križa i oko nje. Eto izvještaja iz lista Hrvatsvo:

»Križevci, 15. siječnja 1905.
Proslava beatifikacije blaž. Marka Križina – Križevčana

Starodrevni Križevci, taj dični i ponosni grad, koji je u slavnoj ali krvavoj hrvatskoj prošlosti
ponosni Hrvat, u sebi inkarnirao ideju katolizma, koja je bila uzko svezana s hrvatskim narodom u težkim i nesnosnim danima XVI. i XVII. wieka. Zatim je prešao na dokazivanje, kako je vjera bitni sadržaj čovjeka i kako absolutno nije moguće zamisliti naroda sretna bez pozitivne vjere u obće, a napose hrvatskoga bez uzvišenoga katolizma. Dokaze za to naveo je iz Platnovih zakona, iz Aristotelove filozofije, kao također i iz drugih uglednih izvora.

U II. dielu analizovao je akt mišljenja i htijenja, i dokazivao potrebu vjere. Sve je to bilo začinjeno prekrasnim primjerima i prispodobom Vergila, Dantea i temeljitim poznавanjem moderne filozofije. – Osobito je liep zakljucak, da budemo i mi kao što je bio i bio. Marko poput gorde hridi jak, stalan i neslomiv značaj, vjeran sin sv. crkve, pa da i mi sliđemo njegove stope, jer time ćemo najbolje dokazivati, da smo u istinu dostojni da se nazivamo njegovim suspraginama i zemljacima.

Ta propovijed, bolje rekući znanstvena razprava, bila je pravi duševni užitak, zdravo sjeme, koje nije pala na neplodno tlo, već koje se duboko usadilo u srca čestitih Križevčana, koji Bogu hvala unatoč umjetnim makinacijama nisu izgubili žive vjere u pravednoga Boga; koji su još uvijek valjani i iskreni sinovi sv. katoličke crkve, koji se ponose njome poput svojih neumrlih predjedova, koji umiru rahu hrabo ›za krst i slobodu!‘

I tako je starodrevni Križevac i opet zasvjedočio, da je nepokolebiv u svojoj katoličkoj vjeri i da umije ceni i veličati slavnoga svoga sina, koji je pred cielim katoličkim svetom prođio sebe, svoj rodni grad, svoju dragu i svetu otačbinu Hrvatsku, koje se vazda otvoreno priznavao dobrim i zahvalnim sinom.

Pa dao Svemogući da u srcima ne samo dičenih Križevčana već i vasciologa naroda hrvatskoga bude uvijek živa i stalna vjera i nepokolebljiva ljubav prema sv. katoličkoj crkvi. A blaženija naš zemljak Marko Križinu neka se pred priestoljem Božijim sjeca svoga naroda i svoje hrvatske grude, na kojoj je ugledao prvo svetlo, i neka moli Vječnoga da toj njegovoj rođenoj grudi svanu što prije ljepši i sretniji dani!

Cieła ova liepa slava završena je poslije podne svećanom večernicom (vespere) uz ›Te Deum‹.

Svečanom je liturgijom beatifikacja Marka Križevčanina proslavljena i u grkokatoličkoj katedrali Svetog Trojstva:

›Povodom beatifikacije Hrvata – Marka Križina iz Križevaca uveličana je u stolnoj crkvi Sv. Trojice sv. liturgija na ovaj način:›

Đakonisanu sv. liturgiju odpjevaša notalno pitomci biskupovog sirotišta, čineći dvored na soleji, obućeni u ođeždici i držeći ripide.

Poslije pročitanog evangelja rečena je povijest prigodnica o blaženiku Marku, u kojoj je iztnkuto i udioničtovanje kod čina beatifikacije prijepoklona hrvatsko katoličke crkve grčkoga obreda. Na koncu liturgije odpjevana je pjesma ›Tebe Boga hvalim‹, a završena sa mnogoljetsvim: sv. Otcu, vladiki i žiteljstvu grada Križevaca katoličke vjeroizpovesti.

Među siromake grada razdijelio je preč. g. gener. vikar Gjuro Badović pet sto kruna, darovanih po presv. g. vladiki na polazak u Rim.

U oči nedjelje a na novu godinu grkokatolička bijahu vladičanska palata i domovi kanonički razsvjetljeni 1 sat prije pozdravljenja u večer i 2 sata po pozdravljenju.

Spomenimo da su dana pranje, 13. siječnja, u hrvatskom izaslanstvu koje je bilo u audijenciji kod pape Pija X, bili i istaknuti Križevčani na čelu s grkokatoličkim biskupom Drobobeckim:

›Audijencija Hrvata kod sv. Otca\n
Rim, 13. siječnja 1905.

Danas poslije podne u tri sata primio je sv. Otac u posebnu audijenciju Hrivate, koji su došli ovamo, da prisustvuje svečanoj beatifikaciji Mark Križevčanina, koja će biti u nedjelju 15. o. mj.

Damazovim stubama uništili smo u Klimentovu dvoranu. Najprije je pošao preuzv. g. nadbiskup zagrebački Posilović pokloniti se sv. Otcu sa prisutnim biskupima Drobobeczkajem, Palunkom

---

4 Ripida – velika pokaznica na dugačku stapu.
5 Povodom beatifikacije Hrvata Marka Križina, Hrvatsko, 2 (1905), br. 12, str. 3.
i Švindermanom... Među prisutnim vidjesmo mons. dr. Danu Šajatovića, mons. Ivana Göszla, kanonika Ivaniševića, dekana Pinterovića i Matkovića, župnika Mikića i Debeljaka, gradske zaступnike križevačke: Goluba, Horvata, Križa itd.

(...)

Sada predstavi preuzv. gosp. nadbiskup deputaciju grada Križevaca, koju je predvodio župnik križevački Ferkić, sa gradskim viećnikom g. Živkom. — Dr. Horvat predade sv. Otcu životopis bl. Marka Križevčanina,6 — Sv. Otac im kaza, kako ih je veliko stiglo odlikovane, tim što je nekadanjih njihov sagrađanin proglasen blaženim.7

U rujnu 1905. zagrebački nadbiskup Antun Posilović odlučio je da se u crkvama Zagrebačke nadbiskupije još jedanput svečano slavi onaj dan kada je papa beatifikirao Marka Križevčanina:

»Proslava beatifikacije bl. Marka Krizina

Prema odredbi preuzv. gosp. nadbiskupa našega (...) imade se proslaviti svečano ovaj rasodni dan, kad je sv. Otac Papa Pijo X 15. siječnja o. g. u Rimu našega zemljaka Marka Križevčanina ubrojio među blaženike na nebu, i ona veličanstvena slava u crkvi sv. Petra u Rimu na neki prem nepotpuni i slabi način u našoj odlikovanoj i po drugim crkvama nadbiskupije ponoviti. Za prvotnu crkvu određeni su već dani 13., 14. i 15. listopada,8 a za druge crkve opredijeliti će vrijeme dotični župnici.«9

Dane 14. prosinca saznali su čitatelji Katoličkoga lista da je na početku prosinca i u Križevcima bila višednevna proslava beatifikacije sv. Marka:

»... obavljena je proslava Krizinova u Križevcima, rodnom mjestu blaženoga Marka. U utorak u predvečerje trodnevnice pročitao je župnik Ferkić apostolski breve i otkrivena bi slika bl. Marka. Tom činu pribivale su sve civilne oblasti i preč. kaptol križevački.

Srijedu, četvrtak i petak služio je domaći župnik svećanu sv. misu, a propovijedali su prvi dan župnik glogovnički Fran Novak, drugi dan kateketa Zlatko Jambrečak, a treći dan župnik orehovački Aleksij Rožić. Treći dan pribivao je svećanosti kaptol križevački, civilne oblasti i okolišno svećenstvo. Preko 1000 duša pristupilo je k sv. sakramentima.«10

Godine 1905. slavljena je beatifikacija tada blaženoga, a danas svetoga Marka Križevčanina dva puta: prvi put u sredini siječnja te godine, a drugi put na početku prosinca. Oba je puta u proslavama sudjelovalo mnoštvo Križevčana, nekoliko tisuća, unatoč studeni i snijegu. Osim u križevačkim rimokatoličkim crkvama proslave su održane i u grkokatoličkoj katedrali Svetoga Trojstva.

Programi kojima danas Križevci slave blagdan sv. Marka Križevčanina, raznovršniji su nego nekada. Ipak tekstovi koji u starim novinama izvješćuju ili najavljuju svećanosti štovanja sv. Marka Križevčanina u Križevcima, dokazuju da su i nekadašnja štovanja bila boga-

---

6 Papi je svoja knjiga Život blaženog Marka Krševčanina mučenika, objavljena u Zagrebu 1904., dao osobno autor Krševčanin Karlo Horvat.
7 Audiencija Hrvata kod sv. Oca Hrvatske 2 (1905.), br. 13 str. 1.
2. Tvoja duša, o blaženi Marko, Ustava rajsko veselje i slost, Ona smjernod sad Bogu se klanja, I pjesva njemu u slava i čast.
3. Likem u liče Ti gledaš ga sad, Ne znaš za bieud a nit za jad, Do vjek si blažen i presretn. 2.
10 Proslava Krzinova. Katolički list. 56 (1905), br. 50, str. 605.
ta prigodnim događajima. Tako se, primjerice, 1925. godine nije u Križevcima obilježavala samo dvadesetogodišnjica beatifikacije Marka Križevčanina, nego je tada cijela Hrvatska, pa i Križevci, slavila tisućugodišnjicu hrvatskoga kraljevstva. Godine 1925., 7. rujna, u Križevcima je proslavljen vrlo svećano blagdan sv. Marka, o čemu postoje najave:

»BL. MARKO KRIŽEVČANIN, M. Solačić, Zagreb, 1925., str. 32.

Građani grada Križevci žele da podignu svome dićnom sinu blaženom Marku Križevčaninu, mučeniku, u drevnoj crkvi sv. Križa dostojan spomenik. U tu svrhu, kako je već poznato, došli su Hrvati na molbu preuzv. g. nadbiskupa zagrebačkog dra. Antuna Bauera dio svetih ostatnaka blaženoga mučenika (stegno), koji je već prenesen u Zagreb i pohranjen u nadbiskupskoj dvorskoj kapeli do onoga dana, kad će biti svećano prenešen u Križevce.

Moći blaženoga mučenika bit će pohranjene na posebnom oltaru nasred crkve sv. Križa, koji će biti umjetnički izrađen. To bi ujedno bio najznamenitiji spomenik u Križevcima podignut domaćem blaženiku prigodom narodnoga tisućugodišnjeg slavlja. Slava će se obaviti na dan 7. rujna o. g. kad je blagdan blaženikov.

Za ovu je prigodnu slavu spjevao naš vrlj katolički pjesnik prof. Marko Soljačić u Križevcima krasni oratorij, što ga je uglazbio križevački gradski kapel nik g. Jelene [pogrešan podatak, op. autora]. Pjesničkim i religioznim zanosom ocrtan ukratko život i idealno djelovanje blaženoga mučenika Marka i njegovih dvaju drugova Pongraca i Grodeca, te najposlije mučenička smrt od nasilnih krivovjeraca kalvina, uz koje je fanatično prija njao i odmetnički knez Rakoczy. Prediga pak i epilog sastavlja alegorički pijev četvorice Hrvata, starice i zbora, gdje se slavi nepokolebliva vjera i mučeništvo blaženika, i stavlja se pod okrine njegova zagovora njegov rodnog drevnog i patnička domovina, da po njegovu uzoru ostane vjerna svetoj katoličkoj vjeri, za koju lijevahu kroz vije kove naši oci svoju krv.

Brošurica se raspaćava uz cijenu od 3 dinara, a čit je prihod namijenjen za podignuće oltara bl. Marka Križevčanina. Naručuje se kod čč. oo. Isusovaca u Zagrebu, Palmotićeva ul. 33 ili kod rkt. Župnog ureda u Križevcima. Knjižicu mogu lijepo upotrebiti vlč. g. vjeroučitelji, da je raspačavaju među školskom djecom, ili daju kao dar ministrantima.«

U katoličkome je tisku godine 1925. izišla još jedna najava o štovanju sv. Marka u Križevcima na njegov blagdan 7. rujna:

»(…) Blaženi je Marko Hrvat, ures naše povijesti, a Hrvati kao da ne znaju za njega. Malo je Hrvata svetaca, a naš Marko Križevčanin već je upravo pred dvadeset godina službeno i svećano priznat i proglašen od sv. Crkve blaženim, pa kako se malo u nas slavi. Koliko ima blaženi naš Marko oltara u našim crkvama, koliko mu je domova ukraseno njegovim slikama? Koliko Hrvata nosi njegovo ime?

Mi Hrvati slavimo ove godine tisuću godišnjicu našega kraljevstva i naše državne samostalnosti. Sada se svako spominju velikani slavne naše prošlosti i nepravde gdje kojem od njih nanešene s mnoge dobre volje nastojat će se popraviti. I slava našega blaženog Marka Križevčanina ima da bude obnovljena i što više proširena u našem narodu, koji da i teko treba sinova, kao što je on bio.

Za to se liepo zauzeo rodnjegov grad Križevci. Posredovanjem preuzv. g. nadbiskupa dr. A. Bauera dopremljen je liep dio kosti bl. Marka u Zagreb pa će se o njegovoj svetkovini prenijeti svećano u Križevce. Mnogo se za to zauzimlju uz preč. g. župnika M. Fržiča »Brača hrv. Zmaja«. G. prof. Soljačić napisao je za tu zgodu kranan oratorij u čast bl. Marku, a uglazbio ga prof. Hranilović. Oratorij je tiskan i u novom Kalendaru Srca Isusova i Marijina za g. 1926. pa će se i tim vrlo lijepo iskazati štovanje našem Blaženiku Marku Kr.«

Godine 1925. gimnazijski profesor u Križevcima Marko Soljačić (profesor u Realnoj gimnaziji od 1922. do 1928.) napisao je oratorij posvećen sv. Marku Križevčaninu, a Vjekoslav Hranilović (profesor u Gimnaziji 1921. – 1923. i 1937. – 1941.;

Da je glazbu za oratorij napisao križevački profesor glazbe Vjekoslav Hranilović, zaključujem iz podatka, koji se iznosi i u Soljačićevoj brošuri o sv. Marku Križevčaninu, kao i Kalendaru Srsca Isusova i Marijina za 1926., gdje je oratorij također objavljen, da je glazbu za oratorij napisao "N. Hranilović". Kako nema podataka da je u Križevcima bio profesor glazbe između dvaju svjetskih ratova još neki Hranilović, uz Vjekoslava Hranilovića, smatram da je inicijal N. pogreška te da autor glazbe jedino može biti Vjekoslav Hranilović.13


Da razdoblje komunizma nije bilo pogodno za javno pokazivanje pripadnosti bilo kojoj vjeri, pa tako i katoličkoj, dobro je poznato, ne samo iz osobnih iskustava mnogih koji su živjeli u doba komunizma, nego i iz sada već mnogih povijesnih studija napisanih o tome razdoblju novije hrvatske povijesti. Što se tiče Križevaca, situaciju što se tiče vjerskoga života u doba komunizma, posebno pedesetih i šezdesetih godina XX. stoljeća, dobro oslikava knjiga Stjepan Kranjčić život i djelo. O križevačkome župniku, umrlome na glasu svetosti, dr. Stjepanu Kranjčiću, koji je bio križevački župnik od 1952. do svoje smrti 1968., petnaestak autora objavilo je svoje radove, iz kojih je jasno vidljivo kako nije bilo moguće javno štovanje, štovanje na gradskim ulicama, sv. Marka Križevčanina u doba kada je župnikom bio dr. Stjepan Kranjčić – križevački župnik čak nije bio siguran ni u prostoru crkve, u koju su protucrveni nasilnici upadali i maltretirali župnika i druge prisutne svećenike. Zato je križevački župnik Kranjčić jedino mogao u molitvi štovati sv. Marka, kao što svjedoče svjedoci Kranjčićeva svetosti Vladimir Paloška i Renata Hunicin.


Izjava Renate Hunicin:

13 Vjekoslav Hranilović uglazbio je i pjesmu Dure Arnolda Sva je gora eno bijela za mješoviti zbor a capella.

14 Izjave Vladimira Paloške i Renate Hunicin uzete su iz Archiva o dr. Stjepanu Kranjčiću Udruge za promicanje znamenitih Križevčana Dr. Stjepan Kranjčić u Križevcima.
»Majka Božja i Marko Križevčanin bili su mu glavni.«


Pozdravne telegrame su, među ostalima, poslali: kard. Marella, biskup Kuharić, Bäuerlein i Jenko, zatim križevačka župa, književno društvo sv. Ćirila i Metoda, destre Miloslocrine, advokat


17 Hrvatski književnik Hrvoslav Ban (1924. – 2000.), franjevac, posjeduje godine života živio u franjevačkom samostanu na Humcu kod Ljubljanka, gdje je i pokopan, pa bi tekst drame o sv. Marku Križevčaninu trebao potražiti u ostavšini Hrvoslova Bana, koja se vjerovatno nalazi u franjevačkom samostanu na Humcu.
dr. Zlatko Kuntarić, mnogi Hrvati iz Amerike i brojni drugi crkveni dostojanstvenici iz domovine i inozemstva, redovničke kuće, kongregacije, župe, redakcije katoličkih listova te svećenici i vjernici."

Prekraj kolovoza Glas Koncila najavljuje proslavu tada još bl. Marka u Križevcima:


Kako je crkva svetog Ladišlava u Križevcima, koja će od sad biti zvana crkvom blaženog Marka, dosta ruševna, župnik je poduzeo korake da se popravi zasad barem pročelje. On se obraća na sve da mu pomognu u ovom nastojanju."

A evo izvješća s proslave u Glasu Koncila, koji u tom broju, na prvoj stranici, nosi naslov: »DESECI TISUĆA VJERNIKA OKO KARDINALA ŠEPERA NA PROSLAVAMA U KRIŽEVCIIMA I KRAPINI«:

»Kardinal Šeper u Križevcima i Krapini


Proslava u Križevcima okupila je oko 8 tisuća vjernika iz samih Križevaca i svih susjednih župa. (…)"


(…)

Poslije podne je u dvorani Dom kulture Narodnog sveučilišta održana prigodna akademija; salezijanski klerici izveli su dramsku kroniku o životu blaženoga Marka u dva čina (pet slika) od mladog katoličkog književnika Hrvoslava Bana.

Navečer su u dvorištu grkokatoličkog biskupskog dvora održali koncert katoličkih mladića, nedavno stvoren VIS»Veritas« iz Zagreba."

U zdravici kardinalu Šeperu Franjo Kuhariću, tada još biskup, izrekao je riječi, koje su, od svih riječi zabilježenih na štovanjima sv. Marka Križevčanina u Križevcima, izričene ponajviše u duhu poniznoga srca sv. Marka:

»Koji su na visokim položajima moraju se dublje spustiti – pozdrav biskupa Kuharića.

U zdravici za stolom prigodom proslave 350. obljetnice smrti blaženoga Marka Križevčanina 7. rujna, mons. Franjo Kuharić, administrator zagrebačke nadbiskupije, pozdravio je dosadašnjeg nadbiskupa kardinala Šepera ovim riječima:

(…) Vi ste ovdje uvijek kod kuće. Ja znam da je vaše srce u Hrvatskoj, u Zagrebu. Visoki položaj koji vas je pravno odijelo od vaše nadbiskupije nije vas od nje rastavio, nego vas je još jače utkao u nju. Jer oni koji su na visokim položajima moraju se još dublje spustiti u Božji narod da bi ga svojim autoritetom, svojom riječju, svojom molitvom i patnjom sve više okupljali, da bi ga sačuvali u jedinstvu i u ljubavi. [podcrtao autor] (…)"

Dok nas je ovdje danas okupila uspomena na jednoga mučenika – a mučeništvo je najveće svjedočanstvo vjere – sjetimo se i svih mučenika.

Neka svete riječi kardinals Franje Kuharića, izrečene na plodovima molitve hrvatskih svetaca, budu putokaz i današnjim pastirima Crkve u Hrvata. Na hladnoći, u svakojakom nevremenu okupljali su se Križevčani molitvama oko svojega sv. Marka, u križevčkim prekrasnim crkvama, tijekom više od stotine godina, njegujući poniznost i ustrpljivost svojih srdaća.

LITERATURA

GLAS KONCILA, 1969.

GLASNIK SRCA ISUSOVA, 1925.
HRVATSTVO, 1905.
KATOLIČKI LIST, 1925.
Summary

Worshipping St Marko Križevčanin in Križevci between 1905 and 1969

Keywords: St Marko Križevčanin, worship of St Marko Križevčanin, Križevci, Croatian saints

The worship of St Marko of Križevci is described through four events:
1- ceremony of beatification of Marko Križevčanin in 1905;
2- twentieth anniversary of his beatification in 1925;
3- worship of Marko Križevčanin in the communist Yugoslavia during Dr Stjepan Kranjčić (parish priest 1952-1968);
4- 350th anniversary of St Marko Križevčanin’s martyr’s death, in 1969;

Daily paper ‘Hrvatstvo’ gave a thorough account of the feast organized upon the beatification process in 1905. The paper was published in Zagreb by the Catholic Publishing Society from 1904 to 1910. In 1905 its editor was Fran Plevnjak. The feast started in the city streets, where, in spite of great cold, a huge crowd gathered including all city craft-guilds and school youth, who formed a procession from St Ana’s Church to the Holy Cross Church. A solemn mass was held in the later and a sermon was given by the priest Dr Juraj Cenkić.

In 1925 Križevci celebrated the twentieth anniversary of Marko’s beatification and for that occasion an oratorio inspired by the life of Marko was performed. The authors of the work were two teachers of the Križevci high school: lyrics by Marko Soljačić, music by Vjekoslav Hranilović. Marko Soljačić was a known Catholic poet who wrote librettos for a few operas and later became theatre manager in the Croatian National Theatre of Zagreb (1943-1945).

In communist period the Reverend Dr Stjepan Kranjčić was parish priest for sixteen years (1952-1968). In those rough times for the Catholic Church the Reverend Kranjčić encouraged the faithful to worship Marko Križevčanin in their prayers.

After the 1966 Protocol had been signed between the Holy See and Yugoslavia, the Catholic Church in Croatia gained more freedom, which was brought to climax in 1968 when the Archbishop of Zagreb, Cardinal Franjo Šeper was appointed chairman of the Congregation for Religious Doctrine. The year 1969 witnessed two great church events in September: in Trški vrh near Krapina the tercentenary of a renowned Mary-dedicated shrine was celebrated and Križevci saw the 350th anniversary of martyr’s death of Marko Križevčanin. Cardinal Šeper, a great promoter of massive religious manifestations in Croatia, led both of these ceremonies in the open. 8000 believers participated in the worship organized in Križevci.

From the stated examples the author concludes that Križevci inhabitants have continually worshipped St Marko Križevčanin since 1905 and recognized in the saint the basic values of chastity: humbleness, modesty and perseverance in Catholic faith.