

## EPISCOPUL IOAN SUCIU <br> (1907-1953)

## IOAN SUCIU

Episcopul Ioan Suciu s-a născut la 4 decembrie 1907 la Blaj. A urmat studiile liceale în oraşul natal şi studiile teologice la Roma, obţinând titlurile de doctor în teologie şi filosofie. A fost hirotonit preot la Roma, la 29 noiembrie 1931.

Când a revenit în ţară, a fost numit profesor de religie şi limba italiană la Liceul Comercial de băieţi, apoi la Academia de Teologie din Blaj la catedra de Morală şi Pastorală.

La 6 mai 1940 a fost numit episcop iar la 20 iulie 1940 a fost hirotonit episcop titular de Moglena şi auxiliar al episcopului Valeriu Traian Frenţiu de la Oradea.

După Dictatul de la Viena (1940), a rămas în teritoriul intrat sub ocupaţie horthystă şi a fost persecutat de autorităţile maghiare.

În 1947, Sfântul Scaun l-a numit Administrator Apostolic al Arhidiecezei de AlbaIulia şi Făgăraş, funcţie pe care a îndeplinit-o cu mare răspundere în acea perioadă dificilă.

La 15 mai 1948, cu prilejul sărbătoririi centenarului Adunării de la Blaj din 3/15 mai 1948, la care au luat parte inclusiv înalţi demnitari comunişti precum Gheorghe Gheorghiu-Dej și Petru Groza, mitropolitul ortodox Nicolae Bălan a ținut un discurs în care le-a solicitat greco-catolicilor să revină în sânul Bisericii Ortodoxe. Episcopului Ioan Suciu nu i s-a permis atunci să ia cuvântul.

La 3 septembrie 1948, episcopul Ioan Suciu a fost depus din funcţie prin decret guvernamental, însă acest lucru nu l-a împiedicat să-şi continue activitatea. A fost reţinut timp de două zile şi i s-a cerut să nu mai predice dar, după ce a fost pus în libertate, episcopul nu a renunţat la îndatoririle sale, în pofida pericolului la care se expunea.

După simulacrul de sinod desfăşurat în Cluj la 1 octombrie 1948 care a proclamat unirea cu Biserica Ortodoxă Română, toţi cei şase episcopi greco-catolici aveau să fie arestați.

Ioan Suciu a fost arestat la 28 octombrie 1948 şi dus la Securitatea din Sibiu, iar de aici în temniţa de la Ministerul de Interne. De la Bucureşti a fost trimis la Dragoslavele, apoi la mănăstirea ortodoxă de la Căldăruşani. În mai 1950 a fost adus din nou la Ministerul de Interne şi anchetat. De la Ministerul de Interne a fost trimis în închisorile Văcăreşti şi Jilava, pentru ca, în octombrie 1950, să fie transferat la penitenciarul din Sighetu Marmaţiei.

Din pricina regimului de exterminare la care a fost supus, episcopul Ioan Suciu a murit în noaptea de 26 spre 27 iunie 1953.

## DOSAR ARHIVA

DOS. N. 13669

## ARHIVA

Fond operativ

- Data 10 _UGG. 1988

1000037

## 15 mai 1946

Scrisoare a episcopului Ioan Suciu către prefectul judeţului Bihor în cadrul căreia prezintă şi explică incidentele produse la Oradea în timpul manifestărilor organizate cu prilejul sărbătorii de 10 mai

Potrivit episcopului Ioan Suciu, incidentele au fost provocate de agitatorii comunişti şi de extremiştii maghiari. Acestea s-au soldat cu moartea a doi tărani şi rănirea a zeci de țărani şi soldați români.

In jurul sarbatoarei nationale de lomatamulacesta, s'a creidto atmosfera - in temeiul unor incidente locale,- care este foarte daunatoare linistei si pacii dintre cetatenii acestui municipiu.

Exploatand in chip sectar si patimas incidentele, unii oameni politi si zixat unele ziare au ridicat acuze grave, calomnioase si daunatoare bunei intelegeri intre locuitorii acestu-i oras, asupra corpului profesoral roman, vizand apoi precis pe unul sau pe altul dintre profesori, -asupra carora pare ca din principiu, de un an incoace trebuie sa cada raspunderea pretinselor si altor incidente,fara sa aibe putinta de a se apara in acei masura. Acuzele se ridica deasemenea asupra tineretului scoalelor romane secundare din localitate, umilindutl cu fel de feI de epitēe.
nocot ca este o datorie amea iau apararea celor calomniati si lovi intrucat am fost mai mult decat oricare informator al Dvs.martor cureze ta, la desfasurarea programului sarbatoririi si in aceias vreme sunt cunoscator a o multime de imprejurari antecedente, pline de imponderabile morale ce s'au resfrant asupra zilei de lo. Viai.

ANTECEDENTE :
1940
In patru ani de zile, luand punct de manecare funebrul dictat dela Wiena, orice incident public de natura a se putea pune in sarcina poporului román din aceste parti, i-se punea. Noi purtam vina daca nu-s trenuri noi purtam vina daca nu-i paine, nu-i sare, nu-i zahar; noi purtam vina dabărbatii erau coborati şi munciyi in minele de cărbuni pană la istovire ; daca fetele erau invagonate si duse pe mosiile grofilor lăsand in paragina ogoarele si ograda lor; noi eram de vina daca ni se devastau seminariile, daca profesorii erau urmariti, retinuti in domiciliu fortat, daca elevilore li se aplicau cele mai drastice masuri pentru a-i Maghiariza, atc., atc.

Cand a venit Comisia Italo-Germana sa verifice plangerile poporului roman ajuns in adevarata robie, lupij pozau in victime de-ale mieilor,iar Steluta dela Ip , copila de cateva luni, masacrata in leagan,purta vina, dime preuna cu ceilalti 157. de victime, de a fi tras cu arma asupra armatelor Hortiste, opt zile dupa trecerea lor prin satul amintit. Comisia ajunse pan acolo sa'mi arate lista nominala a ranitilor care apoi s'a verificat a fi fost o inselatorie, iara mortii prin impuscare, sa fie declarati disparuti cu interzicerea de a-i introduce in matricole, nu cumva sa se mai poata or de ca au fost masacrati de ei.

Dar elevele si elevii,fii si fiice ale poporului roman, ce au avut de indurat ? Aproape unul fiecare are cate o cicatrice in suflet,incepand cu ce-i dela gradinita, amenintati daca se mai roaga in limba materna, pana la cei mai marisori care au indurat torturi morale pana la lesinuxi,eliminari batai, umiliri, incat s'a vazut ca o clasa intreaga de prunci de tarani,dela o scoala primara sa fuga de spaima peste granita, etc., etc.

Toate acestea s'au uitat in toamna anului 1944,dar ranile multora in ca sangereaza iara cicatridele erau sensibile. Ce sa spunem daca cineva le iriteaza si vrea sa le redeschida ? Mai cu seama daca aceiasi care le-au provocat revin sa implineasca opera ?

```
    ANTEGEDNNTE
```

    =1944
    Din Octombrie-Noembrie 1944,aceasta iritare neinteleasa,absurda s'a facut din partea populatiei laghiare a orasului.

In noembrie 1944, cu plecarea de aici a putinelor autoritati romane revenite,populatia Maghiara a rupt, a schimbat in cateva zile orice inscril fie romaneasca vizibila undeva. A raspandit apoi vestea in oxas ca de dał aceasta, nu ca in 1940 , trebuie sa plece toti romanii, ceeace a ingrozit I atatia, incat multi au plecat si din aceiā cāre ramasesera aci sub regimuh de guvernare Hortista, fiindca noua_lor democratie se arata mai cruda in ura fata de neamul nostru.

In aceiasi vreme in oras se mentineau toate dizpozitiunile hortist care interziceau romanilor sa-si recapete bunurile si sa revina in casel lor, unde in chip barbar si cu neagra ura au fost expulzati in 1940.

In aceiasi vreme cand armata laghiara lupta intreaga contrddeqiberatorilor aliati, cand spitalele erau pline de raniti romani, in lupta impotriva hitlerismului si hortismului, aci in Oradea, inplina strada, norodul Kiaghiar de nimeni stingherit si apostrofat,striga impotriva armatei romane care pleca pe front " Acestia sunt fascistii ". Zilnic cerce tam pe atunci spitalele cu raniti,zilnic eram martor cum durerea lorfizica era coplesita de durerea lor sufleteasca, vazand la ce a ajuns po pulatia romaneasca a orasului. Plangeau ochii lor,dar mai presus de toat plangeau ranele lor. Tot atunci printre tinerii elevi ai scoalelor maghi are din localitate se faceau organizatii pentru a savarsi acte de sabotaj,etc. in dosul frontului.

Ei, bine, domnule Prefect,credeti ca s'a auzit glas de "ungur democrat " care sa apere ceiace era dreptate,sau macar sa micsoreze sentimentele de vrasmasie cu care de invaluiau inca ? Unde erau"democratia maghiari " sa infiereze"sentimentele fasciste", -ura fata de neamul romb nesc.etc.,-care clocotea in inimile fratilor lor de sange?

ATMOSFERA

## ZIIEI_DE_ZECE MAI_

Pe acest fond priviti apropierea zilei de lo. Mai,zi a neamului,a Patriei, a Armatei, a tineretului,a scolarimei, asa cum fusese totdeauna_ in aceasta tara.

Cu cateva zile inainte se auzise decizia inistrilor de Externe aliati dela Faris,referitor la apartinenta Ardealului. Cum au reactionat Ungurii? Refuzul de a participa la orice praznic romanesc, patriotic sav politic, in aceste zile.Stiti prea bine ca delegatul"Uniunii Fopulare Laghiare"nu a venit la serbarea de 10.Mai,desi era luat in program sa vorbeasca. Foate mai stiti propaganda lor era atat de vie incat s'au fac cut intruniri mai mult s'au mai putin secrete pentru a prelua posturile de raspundere din oras, ca in vederea aceasta au venit din Ungaria mai multi ca sa preia locuintele romanilor, ca s'au vazut tarani Unguri care au retras cauza judecatoreasca predata avocatului roman, cu greu sacrifi ciu,deoarece in curand vor fi aci Úngurii; ca prin oras circula svonul: "Zece liai va fi inecat in sange de Roman ", asa cum se facea in timpul celor 4.ani de surghimn, lovind romaniigurmarind pana si pe episcopi, cu lozinca "Nem lesz tőbbet 10. Wiai ", fiind pentru ei una din ceIe mai ure gisite zile,serbata de poporil nostru cu mare fast tineresc si ostasesc

Poate mai stiti ca in acele zile se risipeau si raspandeau hartii volante,care pregateau astfel adunarea din 12. 피ai.
"Hagyarok !!
Najus 12-én a saját erdekétben ne tiontessetek Románia melett, csek igy lesz Zraé́ly a miénk. $\mathbb{M}$. Magyarok! l2-én ne vonulyatok fel mart Erdély csak igy lesz a miénk.
Magyarok : Magyar munkáság ne tüntes fel Vasárnap. /indescifrabil/
2ile Iara pentru a vadi mai mult ce mocnea in sufletul lor in acele zile, e mai bine sa va reamintiti, Dormule Prefect, scena petrecuta in ziv de 11. $\mathrm{mai}, \mathrm{pare-mi-se,la}$ sedinta "Comisiei Sindicatelor locale"cand un membru marcant al or亏̄anizatiilor democrate maghiare, a anuntat protestul care se va face fata de aceea decizie dela Paris a Ministrilor de Exter ne Aliati, nevoind ungurii sa o accepte /sic/.

Pe acest fond judecati manifestarea romaneasca dela 10.1 ilai .
ZIUA_DE_ZECE_MAI
IN_PIATA_.
Cu 50. de minute inainte de venirea Domniei Voastre pe tribuna din piata, adica la orele 10 , ma aflam de fata.

Norodul romanesc de fata la serbare a inceput sa ureze si sa acla me "Regele si Patria", "Regele si Armata".Remarc: nu erau elevii, ci in treg poporul- caci cea mai mare parte a elevilor erau in alta parte pre gatiti pentru defilare. Nu erau, lozinci politice uralele,ci strigatale
unui popor in sarbatoare. Wa intreb Domnule Frefect, decand sunt forterzi-
 ei si Armatei, intr'o zi de praznic al lor deci cand nu sunt nici deplasate, nici tendentioase? Dimpotriva, onor Minister al Cultelor, prin adre sa Nr. $629 / 1946$.ne cere sa aducem la cunostiinta credinciosilor ca "intre guvernul Roman si M.S.Regele sunt cele mai cordiale relatii.Guvernul roman sprijineste in mod sincer si cu toata hotararea Coroana"aceas pentru a inlatura svonuile care invenineaza si invrajbesc relatiile dintre frati. Cum se face atunci ca in vreme ce noi raspandim aceasta precizare autorizata a ministerului, inalti functionari Ad-tivi ai judetului, in fata acelotasi cetateni, rostesc dela microfon"Le-am auzit destul ", " destul, a fost " ? Si aceasta in ziua de lo. liai, cand pentru to a toate lozincile politice nu era destul :

Cam o jumatate de ora in urma acestor aclamatiuni au venit cateva grupuri politice care au inceput sa replice lozincile partidelor poftic din guvern. Atunci s'a nascut un adevarat concurs de vociferari inofensive la inceput, intre poporul roman adunat la sarbatoare si reprezent an tii gruparilor politice rasletiti grupe-grupe intre multimile adunde in piata. Putin inainte de orele ll. deci cu intarziere de 50' dupa programul stabilit si dupa ora fixata pe invitatii,ati sosit Domnia Voastr dimpreuna cu celelalte autoritati locale, incepandu-se seria davantarilo ocazionale. Aclamatiile si uralele au insotit, au intrerupt cuvantarile tuturor, ca de obiceiu, dupa cum corespundeau sau nu corespundeau semnifi catiei de 10. Wai. Cand a ajuns sa vorbeasca delegatul N. N.D.-ului din Bucuresti, Dl. Patrascu, intreruperile erau juste protestari impotriva ingerintelor politice in atmosfera sarbatoarei. Intr'o sarbatoare de infra tire de avea sa caute barfirea dusmanilor politici? Nu a sw्x spus-o oare Dl. Frim Ministru in ziua de l2. Mai,la dejunul de amiazi,ca infratirea trebuie sa se intinda pana la cei care au alte vederi politice ? Vorbitorul dela microfon, in acealasi discurs in care a propovaduit infra tirea romanilor si a ungurilor, a predicat vresmasie romanilor de alta tinuta politica, jignind prin abuz de situatie sentimentele multora din popor adunati la prasnic national, nu politic "Zece Mai". Si in parlamen se intampla astfel de intreruperi. Daca unul din D-nii profesori si-au exprimat cu glas mare indignarea, nu poate sa i-se reproseze nimic, doar ca era mai aproape,caci in aceiasi vreme in fata vorbitorului multimea vocifere indignata de aceasta profanare a sarbatoarei. $i u$ se poate aduce prin urmare nici o invinuire corpului profesoral si nici in parte unuia sau altuia dintre profesori pentru o atitudine care avea sa salveze puritatea zilei de lo. ai. Mai putin elevilor scoalelor noastre care au de filat in desavarsita ordine si disciplina. Afara de incidentele acestea la care ati fost martor si D.Voastra, au fost si provocarile maghiarilor sovini care sub chip de partide democratice,risipiti in grupuri de agitatori,loveau copiii peste gura cand strigau: "Regele: Regele!",izbeau pe la spate taranii veniti si îinjurau cu fiecare aclamare ce nu le convenea. A trebuit puterea de stapanire a poporului nostru obisnuit cu astfel de provocari, casunate cu intentia de a turbura sarbatoarea, ca sa nu se intample lucruri mai grave. A folosit mult si indemnal la rabdare al Jandarmilor si al domnilor judecatori de serviciu. Printre toate aces tea v'ati intrebat oare unde-s steagurile trei culori in aceste zile ? cel putin atata atentiune sa arate de lo. llai. si alte sarbatori nationa le.Nu-i mirare cand insasi primaria orasului de l. Wai. 1946 si alta data ne-a cerut noua imprumut steagul trei culori romanesc.Daca aceasta nu o numiti sfidare si provocare, ce mai puteti numi cu acest cumant ?

## SERBAREA

## IA TEATRU

Ce s'a intamplat apoi la serbarea de dupa masa a aceleiasi zile tr trebuia sa umple de revolta, cum s'a si intamplat sufletul intregului po por de fata in sala teatrului municipal. E bine sa aveti informatia ca D-nii.profesori nu au fost de fata, caci pentru doua sute de membri ai corpului didactic roman, nu s'au aflat decat 5 .bilete- iar elevii nu au fost invitati din capul locului.Aceia care au ajuns in "galerie"s'au strecurat intamplator. Intamplarea o stiti. Sceneta miscatoare jucata de artistii teatrului de West ne-a, facut sa revedem mormintele strajuite
de cruci ale ostasilor nostri morti pentru libertate si indoooncenta， precum si icoana exoilor soldati．Cateva minute in urma，pe acelas loc unde fuseseinchipuit un mormant de ostas cu o cruce de mesteacan，se a－ rata o balerina maghiara，in ahina de cabaret ca in loc de cuviincios dans maghiarsa faca exchibitii de balet，alaturi de un actor in uniforme de husar ungur．lulti au reactionat mut，intoxcand spatele，dar poporul roman t $r$ e $b$ i a sa protesteze sonor，cum a si facut－o，la caeasta profanare a zilei de 10．Mai．Iara Ungurii－casi anul trecut，dar mai mult acuma－Si－au ajuns scopul：Romanii sunt de vina ca nu stiu suporta toat umilirile．Iara serbarea la porunca D．Voastre，a luat capat．Toti acei ca re au fluerat－cum este obiceiul la teatre cand nu convine un punct de reprezentatia－nerusinarea depe scena，－ca sunt elevi，ostasi，sau alti fii ai poporului roman，au fost organul prin care s＇a exprimat sonor indignarea noastra a tuturor．

SANGE ROMANESC

$$
\text { DE_10. } 1 \text { MAI. } 1946 .
$$

In ziua de 9．Nai，politia locala a anuntat unele grupari politice ca sarbatoarea de 10．Mai va organizata de garnizoana din loc．，deci sa nu se caute a i se da o nuanta politica．Gand frumos si just．Poate fara a prejudeca totusi acestei hotarari，din comunele Alparea si Cheri au venit organizatiile Frontului Plugarilor，care au defilat in obicinuita disciplina a taranilor nostri，in frunte cu primarul lor．Apoi oprinduse in fata Prefecturei au ovationat pe Dl．Prefect al judetului Bihor，pe D．Voastra．In urma au plecat spre cass，oprindu－se in drum la colonia nu mita inca Tokay，unde s＇au inveselit incingand o hora．Folitia a fost am nuntata ca＂o manifestare＂fascista＂．Cine a putut denunta aceasta veseli de 10．Nai ？Un Roman ？Nu e cu putinta：Cautati cine．Ce s＇a intamplat z女 stiti．Agentii politiei au tras focuri asupra taranilor care s＇au apa－ rat．Apoi taranii s＇au risipit insa au fost urmariti de politie care a tras din nou asupra lor，iara un agent cu nume unguresc－numai atata spun－a tras in capul unui taran deja ranit，ucigandu－1．A murit deaseme nea inca un taran roman，platind cu sange alti vre＇o trei tarani raniti dreapta praznuire a zilei de 10． 1 ai．Implinindu－se astfel profetia svo－ nului soptit prin oras：＂Zece Mai va fi scaldat cu sange de roman＂

In aceiasi zi de 10．Má，la aceiasi ora，trei osشasi romani au fos batuti de aceiasi agenti de politie，ca invinuiti de a fi luat parte la hora taranilor romani．Nu ma indoesc ca Armata Romana va sti sa－si faca dreptate in pofida vestmantului de minciuni si ipocrite pretentii care depe acum cauta sa invaluie realitatea intamplarilor．

Ca incumunare，au fost arestati vre＇o 20－30．de tarani，batuti si maltratati，ca cei din urma facatori de rele．Apoi pusi pe picior de li－ bertate cu toata comoara lor de rani，al caror geamat si chin va trebui sa fie grava invinuire in viata multora care au lasat sa fie vopsita cu sange de roman ziua de 10．Hai．Bietii Romani care au rasbit cu viat in vremea celor lo．liai sub calcai strein．

Ma intreb $D-1 e$. Prefect＂m＿on＿t＿ínsa＿fifost＿doi ungurizares－ tatii iarasi，soldatil iarasi，cum ar fívazut orasui o manifestare de protest déprotest impotriva＂fascistilor＂ucigasi romani！Dar asa，fi－
 jumz－ca totdeauna－in amintirea dreptatii Dumnezeesti si poate，nein－ gropati in constiinta acelora care tolereaza，dirjeaza si nu sanctionea za astfel de crime，spre a le fi povara si remuscare．Dupa acestea va ma mirati de cele intamplate in sala teatrului Nunicipal ？Oare provocato rii nu sunt si aceia care au ingaduit in program ceeace era de prevazu ca va starni indignare ？

Ce s＇a intamplat in urma cred ca deasemenea stiti．Agenti1 politi ei au tras asupra soldatilor romani，au ranit dintre ei，au lovit umiliñ astfel armata．Aceste toate in seara de 10 ．Mai．这位 anul Domnului 1946.

CONCLUZII＿SI＿PROPUNERI＿
Judecati，Domnule Prefect，cine sunt acei care provoace，cine sunt vinovatii，daca sunt a se cauta si urmari acestia．

Cred ca nu poate sa fie in acest oras，nu vreau sa spun，in aceas ta tara，un roman democrat aievea，care sa sustina ca aici in oras，fac－ torii dusmani ai poporului si ai tarii sunt：Armata，／asupra ostasilor pornit urmaritorii politiei/ Eievii care sunt fiii poporului nostru si nadejdea tarii, barfiti si-batjocoriti in rasul colegilor lor maghiari, Taranii romani/loviti,arestat, raniti si asasinati/? Dar acu za lor a fost si este inca, durere, refrenul ungurilor, a multora dintre ei.

In urma acestor expuneri,drept concluzie,apelam la simtul $D$ 。 Voastre de dreptate si la demnitatea straveche de cetatean roman democrat in cel mai genuin inteles, Va rog, Domnule Irefect, sa dispuneti :
1.- Imediata incetare a campaniei de presa dusa impotriva profesorilor si elevilor romani din acest oras.
2.- Incetarea urmarirei politienesti a profesorilor inculpati de "crime" comise in vazul si auzul tuturor,in ziua de 10. lla1.
3.- Repararea onoarei vatamate a corpului profesoral in modul in care aflati mai potrivit.
4.- Sanctionarea dupa merit a acelona care au lovit in sbldati si a acelora care au asasinat pe taranii romani.
5.- Pentru viitor : Sarbatorile intregului nean sa fie organizat de armata, de scoli, cu concursul Irefectului si al Irimariei, nici decur al partidelor politice.
6.- In programul zilelor de sarbatori nationale sa nu fie siliti sau prea solicitati sa participe ungurii, cel putin deocamdata, deoarece curin s'a vazut si la 10. Mai -e dureros pentru ei ca trebuie sa se bucure de ce ne bucuram noi. Fretutindenea unde ei nu au luat parte activa la program, praznicul a lesit foarte bine. Sa se rezerve colaborarea si omulatia pe alte planuri si taramuri, si sunt destule, unde infratirea se poate realiza mai in graba.

Este obsteasca convingerea ca unitatea sufleteasca a populatiei romane din acest oras, greu lovita de cele intamplate, va putea sa se refaca in mare parte printr'un raspuns favorabil pe care-1 dati acestui raport.

In aceasta speranta, Va rog sa primiti, D-le. Prefect, expre siunea sentimentelor mele de veche si aleasa consideratiune ce va pastrez, -

Oradea, 15.ai.1946.

> s.s. IOAN SUCIU, Episcop Roman - Unit.

Fentru conformitate,

24 iunie 1946
Notă a informatorului ,,Mihai" referitoare la ciclul de conferințe ţinute în Bucureşti de episcopul Ioan Suciu în intervalul 18-19 iunie
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8792, f. 62)

24 Iunie 1946
( $)$ rinţo la Catedrala romeno-catolicá Si. Iosif din Str.G-rol Berthelot,in ziloie de 18-19 Iunie, a făcut la conferinta din 17 Iunie a.c., aluziuni răuťeioase la adresa aliqţilor nostril din Răsŭrit,intrebuintind urintoaree ourparatio :
[uStalin se a seazăña cu Sarison din Biblie, care, orbit, a vait sí loveasca pe adverserii sái si e dărenat stripii tenpluiui, pierind si el frpreuna cu coi aflați in tezplu. Aģe ve cader sí Stalin sub raingle deraninturilor selen.

## Pr.Lelutiv, unit,care a procuret informatia

 sursei noastre "Mihai" si-s exprivat ingrijorarea paţă de aserenea provocári si este de párere ca să fie oprit conferentiarul de a rai debita insinucri de $\mathbf{P}$ elul acesta.
## 26 iunie 1946

Notă a informatorului „Ion" în care se arată că episcopul Ioan Suciu a fost atenționat de ministrul de Interne, Teohari Georgescu, pentru conţinutul conferințelor sale ţinute în Bucureşti
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8792, f. 64)

In legatura eu ciciul de conferinte tinute de ep. Suciu, vicar la Episcopia Unită din Oredea, in Bucuresti la catedrala Si. Iosif, cercuriie catolice cementeaza urmatoarele papte :

- Episcopui Sucin le conferinty ou subiectul "Adevarul", ve rbind in fatgo unui public extrem de numeros, a atacat sistemul de inducere in eroare pe toate planurile, practicat de U.R.S.S.;
- La a doua conferinta, vinistral de Interne Teohari Georgescu 1-a chonat pe Suciu §i 1-a atras atenţia cé face rux, intrebuint ind zetode cari ar putea indispune pe marea noastră vecină dela Răsǔrit.La aceste reprosuri, Sucíu \& răspuns cá $1 u i$ nu-i
 dispus să scrie §i să publice tot ce a vorbit, deoarece eceasta este comvingerea sa;
- Dupa toate conferinţele, epi sco pul Suciu a post condus dela Catedrala acasĕ cu o masină americañ,ce sa nu fie expus unui eventual atsc comunist

27 iunie 1946
Notă-sinteză referitoare la conferințele ținute de episcopul Ioan Suciu în Bucureşti în zilele de 14-21 iunie

În document sunt redate câteva fragmente din spusele episcopului Ioan Suciu, considerate critice la adresa regimului comunist şi URSS. De asemenea, este realizată o interesantă caracterizare a episcopului, în care este surprinsă o trăsătură ce avea să se confirme peste puțin timp: „este o foarte puternică personalitate, care e în stare să sufere martiriul pentru lupta pe care o duce în favoarea catolicismului". Ia Bucuresti, in zilele de 14-21 Iunie 1946.-

In cadrul "Frontului Unic de Ruģciune", acti unea catolica pentru unirea tuturor romanilor intr'o singura credinţa s'a manifestat printr'o sorie de conforinte,regulate sǎptrmênale, ce au inceput incä din luna Aprilie a.c. si. s'au tinut la urmätoarele centre din Bucureşti :
1.- Ia sediul Episcopiei Unite din Strada Batiştei 28, unde şedintele ce se tin in fiecare Joi, sunt conduse de Konsegniorui Chiks şi la care participl persoanele de incredere sgi cu invitaţiuni speciale ;
2.- Ia domiciliul Monsegniorului Ghika, din Bulevardul Dacia ny.l, cu studentele sii studentii cei mai devotaţi, de două orí pe săptămañ ;
3.- La sediul bisericei unite din Str.Poloň Nr .48 , unde se thin şedinţe pentru barbatif si femei,de douk orl pe săpťm@nă pentru fiecare grup separat, conduse de preotul unit Mircea Todirici.

Aceasta activitate catolica a fost intensificata in ultinul timp prin ciclul de conferinte tinute de episcopul Ioan Suciu, vicar al episcopiei unite din Oradea, in zilele de 14-21 Iunie a.c.

Conferinţele au avut lec ;

- in zilele de 19, 15, 16, 17, 18 sí 19 Iunie
orele 19 - 20, Ia Catedrala Sft. Iosip. pentru toti credincioşii:
- In ziua de 20 Iunio, ora 18,15, in Str:Bolone wr.48, pontru aulitoriul permenont al Monsogniorului Ghilea, din Strada Batigtei nr. 28 si
- In ziua de 21. Iunie ora 17. tot in Strada Polones 48, pentru grupul de berbatiz al preotului Todirici.


## Conforintele dela Catodrala Sft.Iosif.

In primele zile Bp. Suciu a avut un auditor res. trâns, insă ulterior cotedrala dovenise neincayătoare.

In peimele conferinte, Sp. Suciu a Iuat pozitie In contra comunismulus, pe care 1-a combztut.-

In urma sfaturilor date do Monsegniorvl Ghika, conferentiarul a schimbat tactica sil a facut doar aluzii in contra comunismului, in timp ce vorbea despre subiecte religioase (pur dogmatice).-

Esto posibil ca tonul conferinţlor gã fi fost teraporat gi in urma unor indicaţiuni primite din afara cercurilor catolice.

Ep. Suciu a declarat intr'o conversatio (sursa "Costache") că a fost intrebat de un membru marcant al P.C., dacer a primit instructiuni dola Papa do a ataca. comunismul. la caxe a. rǎspuns negativ.-

Sursa "Ion", a somalat comentariile cercurilor catolice cu privire la aceasta convorbire, dupa care acel membru al P.C. ax fi fost Ministrul de Inter ne Teohari Georgescu, care i-a atras aten $i=$ Ep.Suciu asupra răului ce-l face prin metoda sa, care ar putea indispune pe marea noastra vecina dela Răsăsit.-
äteva idel din conferintele ep.Suciu, au fost semnalate de sursele noastre : "Costache", "Mihai" si "Ion".
I.- Ia conferinta cu subiectul "Cetatea bineIui. sí cotatoa dievolului" ep.Suciu a spus:

- ".....sunt aliatii diavolului toti acei care nu fac paxte din cetatea binelui (aluzie transpaxenta Ia comunişti) şi imperiul. lor se va prabuşi asemenea templului daramat de Samson (aluzie la Stalin)" ..., acest pasagiu fiind felevat de suxsele "Costache" şi "Mihai" precum şi do preotul unit Ielutiu core a procurat informaţia sursol "Mihai".
-"....comunismul oste lipsit de spiritualitate şi deci oste bazat pe un fals. Creştinii au la baza iu. birea, setoa de adevarr, de spirit şi iată pentru ce biserica esto antipodul. tuturor negatililor".
-"....comunistii au scris po o cazomath "mai tare decât Dumnezeu" şi. o bombă a lovit drept in aceasta inscriptiune, sau pe un vapor a fost scris: "Fara frices de Dumnezeun pentru ca vaporul sa fie lovit tocmai. In partea ou inscriptiunea reprodus č"-
E.- La conferinta cu subiectul "Unde-1 fericirea.f ${ }^{\prime \prime}$, din 15 Iunie, ep.Suciu spune:
-"....sunt unil care măsoară fericirea cu ceasul (U.R.S.S..7?)... 6 are de lucru, 8 ore de lucru, lo ore de lucru. Vai vouả care atyi transformat viaţa intw 'un ceasornic. Cum poato sü existo fericire acolo, unde viata s'a materializat devenind un simplu ceasornic ? !.."

> 3.- La conforinta ou subiectul "Adovarrul", op. Suciu a atacat "Sistemul de inducore in eroare pe toate planurile, practicat de U.R.S.S." $\cdot 7$ (1)
A.- La conforinta din Str.Polonä 48, din 20 Iunie, op.Suciue dupa o scurte introducere a Monseg. Ghika, a spus :
"....cele dous bisorici (unite gi ortodoza), sunt - după cum afirmă Papa Pius XI - blocuri ce s'au sfraxamat din acelagi stanca gi fiecare sprxamature contine filoane aurifere. E timpul sar nu mai privim punctele care ne separà ci pe acelea care ne aproprie. Sä ne aplecãm doci atât or todozii cât ģi unitili sit să adunăm aurul din filoonele ce ne aparţin sii sǎ-l prodăm curat ROMBI. Scriitorii romani (de ex. Lucian Blaga, vorbind despre teoria stiluxilor) arata deosebirile dintre uniti şi ortodoxi. Ce bine ar ifi să studiem apropierile, punctele cere ne leaga gỉ să lăsăm la: o parto diforentele".

Dupai plocarea ep.Suciu, conferinţa a continuat sub preşodintie Monseg. Ghike.

Au Iuat cuvântul :

- prof.Prollo (senior) caro a vorbit despre "Buharistie" ;
- ev. Zamfiroscu din Baroul Ilfov (manist?), care a spus:
"....or aflat numai dela ep.Suciu eă şi ortodoxii (ironic) au calite thi (aur in acele filoone aurifere) şi mă surprinde aceastc revelatio,deoarece avoam o perere mult mail proastă despre ortodoxi". Dupä alte zeflemels la adresa ortodoxilor,continuea :
"...trebue sax no indropt而 spre uniti, care cu 100 de ani in urmie s'au alipit Romoi, otici aga an inVitat la Istorie :
 (Sentinela romên de V.Aloxandri) gi dacaz nu trebue sex ne Indreptäm la aceastả cotiture a istoriei - spre Rome, aşa cum ne invata llonsegniorul Chike şi Bp.Suciu, atunci unde trebue sã morgem - la Rusciuk?

As veen sǎ strig tare, sa iase po geam sỉ ax - ia pe str.Polona in sus (alusie la casa d-lui Takiz$r$ řscu) - spre a fi auziṫ de cei care si-au pierdut घuzul...."

In continuare av.Zanfirescu critica biserica. ortodoxa, spunand :
"....Bisericile noastre sunt parraginite, An fost la Cüldăruşani - etitoria Basarabilor - cu un grup de absolventyi ai Ticeului Matei Basarab (unde am studiat si eu spre a reface Sf.Lzcas sí a trimite acolo vera pe elevii meritosi. M'am isbit de nesimtirea preotilior. Am ǧsit neinţelegere şi murdzrie la fraţii moi ortodoxi (f.ironic ....."
"....Hajdou a adus statui din strulntatate,pe core lo-a platit pe acea vreme ou 50.000 lei. Sunt sta tui mai frumoase decat cele din Catedrala Si.Iosif. Acoperisul e spart in casa luí Hajdeu. Marmorele au or pat sit atunci când un funcsionar din Tribunalul local s'a dus sar le lipeascer cu smoala a fost pedepsit, pentru ča a lipsit dela serviciu fira motiv. Iati orta doxismul sí atunci cand va suna ceasul eu, eu, eu voi fi neoruţator cu fraţii mei ortodoxi fie oi cat de I. P.S. si sus puşi
5.- La conforinta din str. Polona 48, din 21 Iunie, Ep.Suciu a vorbit despre "Sf. Fuharistie". "SI. Buharistie este taina cea mare a creştinilor.Painea şi vinul sfinţit devine trupul git sângeld Domnului, iar oreştinul finpartisindu-se ia contact cu Duhul. Sfant, devenind astiel una si acoiaşi cu Dumnezeu ca sif cu somenii sači care la fel prin Sit. imprr trişanie se indumnezeesc şi se inirraţesc. Aceasta-i cheia de boltå: crezi in Sf. Buharistie ? Deci crezi implioit gi in sft.Inviere.

In aceste vromi atat de grele trebue sur-1 aven po Isus in sufleto gi să nu no fie fric de nimic. Asemoni martirilor sä fin tari in credinta noastra g gi la nevoe sa acceptym jortfia instá ninic sĕ nu ne inaoaie in oredinta noastra decât Dumezeu sí Regele.".
6.- Iegaturile Bp.Suciu in Bucuresti.

Zno. Suciuleste prieten intin ou $D-n a$ Gavrilescu ain Str.Spitarului 37, fiica Aniralului Gavsilescu, decedat, sis fosta profesoara la Blaj, pe când Bp.Suciu era doer preot. I-si sic pe nume.

Bp.Sueitu-are stranse raporturi cu Monsegniorul Chilca sil sora acestuia, Prinţesa Chika dela Palat.

A fost invitat la masă de consulul general Chinezu şi de secxetarul general dela Ministerul de Externe, Stoica.

Bate foarte bine vazzut in cercurile anglo-amona cane din Bucureşti. La prima conferinţ in Catedrala Sft.Iosif au fost prezenti patru americeni. Dola Misiunea anoricañ. a primit cadou pâine si sardele proas-
pete (hranà rece pentru drum)
Sursa "Ion" semnaleazc comentariile cercurilor catoliee asupra faptulut, ca după fiecare conferinţa op.Suciu a fost dus dela Catedrala Sfit. Iosif,acasa, cu o maşina americenă, spre a nu if expus, unui eventual atac din partea commiştilor:-

Kp.Suciu este coleg şi prieten cu fiul Iui Hațieganu sii ou Hatẏegonu-tatel.

Este seful spiritual a lui Maniu. Baabcinul fiind in dioceza lui Suciu.
7.- Conversatiile Iui "Costeche" ou Ep.Suciu。

In seara zilei de 21 Iunie, informatorul a Iuat masa impreun cu Bp.Suciu, in casa d-xei GavriIescu din Str. Spätarului 37 git reda astfel cele spuse de ep.Suciu :
"Am vorbit aproape patru ore in 6 ochi ou op. Suciu.

Era mêhnit pentru cer nu a putut vorbí la Politolnica. studentilor (Vineri seara), deoarece acest lucru i-a fost interzis de dl.Ministru Voitec. Spunea că regreth faptul cà nu a fost in prealabil in audienţ la acesta, spre a sta de vorbă şi eventual a fixa de comun acord subiectele conferinţei. Aceasta neintelegere s'a ivit numai din cauza neglijentei pzrintelui Todirici.-

Regretă incidentul cu atât mal mult cu ô̂t avoa mare nevoie de Ministrul EducatieL Nationale si de Ministrul Cultelor pentru numiri, transfex xi, detaşaxi de preoty şi profesori la scolile confesionale (unite) din dioceza s..-

Spunea printre altele (intryo átinosier intimă) "Nu inţjeg să mă amestec in politicc. Maniu este un unit (pentru mine) si nu intoleg să am cu el alte raporturi, decât dela episcop la credincios. Wu am intenţia sax critic guvernul. Zillele acestoa a venit un membru marcant din partiduI comunist sä, mă intrebe dacă an primit instrucţiuni (scrisori) dela. Papa,spre aamtace comunismuI. Nu am prinit nici 0 instructiume. Bu inţeleg să mor pentru crodinţa mea religioasar,dacau e cazul, insč nu amimic impotriva U.R.S.S ."

Incheind capitolul despro conversaţia cu ep. Suciu, informatorul mentionoazà ca la una din conferinţele dela Sft. Iosif, ep.Suciu a vorbit admirabil. (?) despre trecerea la cilugsrie a. Iui Suvorov, in ultimii oi. ai vietii acestui feldmaresal rus şi despro minuuile Iui.-
8.- Personalitatea episcopului Suciu (surga Costache).

Provine dintr'o foarte modestr familie de ardeleni din Blaj.

A făcut liceul la Blaj, având deosebite Inclinatil pentru partea ştiintifica.

Are fratyi ģi surori pe care-i intrethine.
Un irate a studiat in U.S.A., unde a obtyinut rezultate frumoase.

0 soră este eถ̌sartorită cu un inginer. Altă sor este logodita cu un doctor.

Ep.Suciu are in prezent 37 ani, ins a pare mult mai tânar.

Tinute foarte severă. Foarte curagios.-

Sub unguri a fost pus la zid pentru naţionalis mul său ģi a scǎpat ca prin minune dela moarte.-

Hodest. Caletoreste in clasa treia, pe tampoane dispreturegte confortul.
$\cdots$
Mic de statur ${ }^{2}$, uscintiv, pare un oatas a.l. Iui Christos, asemoni figurilor Iui EI Greco.

Are un mare talent oratoric.
Prezinta problemele cele nai abstracte sub forme cari sunt accesibile mintillor cele mai simple. Posedă un timbru placut, ģtie sã fie cênu duios, cûnd extrem de sever in tonalitatea sa gi astiel starpaneşte auditoriul. pe care reusegto gan-1 Parmece.

Bste foarte respectat de toata lumea.
Monsegnigrul Chilog, deşi este mai in vargta cu aproape 40 de ani, ii suruta mâna şi-i recunoaşte superioritatea "lato-senso"

Totusi monsegniorul Chilce gi nu ep.Suciu este animatorul unirii românilor intr'o singura credinţã.

In concluzit - op.Suciu este o foarte puternieil personalitate, care e in stare sà sufere martiriul pentru Iupta pe care o duce in favoarea catalocismului

Intr 'o notă referitoare la alegerile de ritropolit al Blajului gi intocmitte in preajma acelor alegeri, autorul ei il descris pe ep.Suciu astiel :
"O figuria interesanta e $d r$.Ion Sueiu, opiscop lootyiitor la Oradea. Tanăr de 40 ani, cel mai de seama orator contemporon din Ardeal, mistic, patetic, nationalist in gen legionar, poate fi o surpriza oricand.

Ep. Frentiu 11 preconizeaza episcop Ia Cluj, in locul Iui Hossu, dacà si dupa ce acesta va fi ales Mi-tropolit.-

Acest om de viitor trebue cultivat negregit"

## 15 februarie 1947

Notă informativă referitoare la predica rostită de episcopul Ioan Suciu în Catedrala Greco-Catolică din Blaj, cu ocazia Anului Nou
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8792, f. 149)

# NOTA INFORMATIVA 

15 Februarie 1947.

In ziua de 1 I anuarie 1947, cu ocazia predicel timuta in Catedrala greco-catolica din Blaj, Episcopul Ioan Siciu, vorbind despre credinţă a spus :
"SK゙-mi fie iertat č pomenesc aici acest nume Stalin, in sensul cracialismul sovietic este contra religiel crestine in Stat, ce sax me mai ascundem aupa deget".

Apoi dând citire dintr'o revistra americana prin care face apologia credintei, inobilarea sufletului omenesc, $f$ ăcêndu-1 o fiinţă superioara animalului tocmai prin acest lueru.

Vorbind de cetateanul sovietic din Sjberia spune 1
"Să ne ierte animalul că indraznesc sx-1 compar cu el, deourece in neştiinţa lui if este superior acestui om care nu crede in Dumnezeu".

## Septembrie 1948

Document în care este descris episodul primei arestări a episcopului Ioan Suciu

Evenimentul s-a petrecut în 16 septembrie 1948, orele 16.00, imediat după vizita canonică efectuată în localitatea Cătina, judeţul Cluj. Reţinerea episcopului a fost discreționară, nefiind emis vreun mandat de arestare în acest sens.
(ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 1, ff. 306-307)

F Ara man da de ares tare
(306) 307 Dle arusiul mare E
6.Y. Sucin a toot perestat mim Zuia de

16 Sypl va4i8, ra 4 人 in injprejur ron: urvei

\% In zuio de 16 Sept nianite de masai a fä unt vililatie carminu en filorghie chireaseà in pawhia baitinia s. Ehy: bu-potermisiarea Lilüghie. a lual masa ue frato suito he vasele pa totriale. Inse timp mai nulte masini an visilal core una. Uno tot fins onl a slestisuat la maryinca pla tutivi. Intebaind sterucice ce var anolu ista vàspuns: Anevern't fà-i fareos sí noi a sluyibà rreaspintitulu". In aréasi Ê. $i$ deyeat masa ur un ma to se se, muai facoo viritatie in parthiile Painboleni. si"Camatras Lad ora 3.15 an ple cat spre
 war Leonida teth din Silivas nitr 'o trasuig fi foir Secsetr anel Ruon en tiolegue chifor mi alfo. Tarid n ne-am oppoption de rofelan eglorle-thi an närut 2 masim "Hep" decani an jandotreverie, cari ansecul mi anite foairà un aen mitrol noimgosea. Th Irani d si hui mi Josee ti mergain a miamite Ele cutitra au 'yasit arcote musit thitionand

S' mitsoanse in faibo spare ko:.
 Ne- an ligilimuat the Astr. nitelval lende murgeun,' de un de unim Aricu ciure. Hpor he - a dal he si anplecal mai depari Thte tumip Ovorginititue Uasile Rus, an de roz opaypire $l_{t}$ punctue unde drusmul di caite Lina on to à ò sosear 'Jhrea-clui aici ( inlalmil man multi credmcisiei cari it adeptan. S'o corer for a urhit u $e_{i}$ lepà un prarfill icomite si s'a uncoal ins Sasuna to slece. $F_{n}^{\prime}$ aceal nuoment masimile jom aprroral fical di an forl somoiki sa oftreasce. Clal joे mai miviti civili" ti e jandans Frestinn tidul a fosi legituniol to pobtim. ta urce ni o nuasitua. F.S. a vaspim i, Nu mà due Bu aie drepatine tà mi " yi Rhez Chedmicias". atume un ciuil or ordonal sefuem de suctie dir surin. "Pithe
maina feel". Ycful a eritat. ris. a mitetral!, Aheito un man dal de arestare platse mive $2^{\prime \prime}$

- "Ninic fure man a foe al", a porvincit a dowa ona civilul. Sefue de tectie din wou a estal t'a migalchemil.
os. di niu a ripoflat;, se huma voie su nuàduc, suman ér foslo, thà putati lua.

Átünci a teiona o ordrnal civihe: "Inneti main. pee C". air pus movinil tel el $l$ de teafe hai din praser till'om urat vaita suasina. Mna purle NE 30046 B . Si hrasing a flecal usel. Un cimil dru a dotra musiona. a niblral. daca r-s are deva hago\% Mrobspopme i-a dat par desin ti hiul goamantar. "poi a plecal ti a dour turesins.
Felo ora $\sqrt{ }$. masivile an प्रक्l vätub Aicand jorin hricin.

## 16 octombrie 1948

Adresă a Direcției Generale a Securităţii Poporului către Direcția Regională a Securității Sibiu în care se solicită să se procure imediat probe împotriva episcopului Ioan Suciu pentru a fi trimis în Justiţie
(ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 12640, f. 77)


