Problema ,minorităţi etnice" în fondul Documentar Suceava

16 octombrie 1956

# Fragment dintr-un „Plan de măsuri" întocmit de Secția Raională Gura Humorului din cadrul Direcţiei Regionale Suceava a M.A.I. 

Documentul prezintă categoriile de „suspecţi" aflate în atenţia Securității din Gura Humorului, dar şi măsurile informativ-operative dispuse în vederea urmăririi şi neutralizării pericolului reprezentat de aceştia. Earu vizați în special cei care au legături cu țările capitaliste. Din cuprinsul acestui „Plan de măsuri" au fost selectate numai filele care se referă la urmărirea reprezentanţilor minorităților etnice.

> (ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8816, vol. 28, ff. 298, 303, 307)

## Cab/ 16-octombrie-1956.

> PLAN DE MASURI



Penraza acestei Secti Raionale de Securitate sînt o serie de elemente duşmănoase, care prin trecutul lor politic fac obiectul munci noastre de Securitate.-

De asemeni mai sînt rudenile elementelor fugite de Regimul Democrat Popular. Fugari care in prezent se află în diferite țări capitaliste si care tin legătura cu rudele lor prin corespondentă si alte mijloace. Aceştia formează o bază a servicilor de spionaj, iar în ultimul timb cu ocazia repatrieri se pot strecura usor elemente ce sint recrutate de diferite servici de spionaj.-

Tot odată sau constatat în ultimul timp că onserie de elemente de pe raza acestui raion si in special de nationalitate Evrei, vizitează legatile din Bucureşti sub diferite pretexte. Fapt ceia ce poate foarte usor ca să furnizeze cu această ocazie si informați.-

Tot in ultimul timp pe raza acestui raion sau făcut o serie de vizite si in special la mĕnăstirea din' satul Voronet, unde începind cu ministrul S.U.A.ului la Bucuresti, de la legatia Mexicană इi alti au frecventat si luat legătura cu diferite persoane.-

0 bază inportantă a elementelor dusmănoase - formează Legionari si Cuzisti, printre care trădătorul de patrie fugit in țările capitaliste OVIDIU GAINA, care in oraşul Solca Raionul G.Humorului, are parinti si-o soră, ti iar in G.Humorului are alte rude apropiate, ca unchessi si veri.-
întocmirea planului de dirijare răspunde Tov.Lt.Silochi E. Te rmen;

Pe linia Prob.de mai sus se va puncta,studia şi recruta o casă de întilnire cu agentura. Răspunde Tov.It. Silochi E.-

Termen: $\qquad$
Intru cit in oraşul G.Humorului sînt concentrate un număr mare de elemente Militari Deblocaţi şi pînă in prezent nu este nici un agent din rindurile acestora sau punctat, elementele de mai jos in vederea recrutarri celui mai indicat; fost maior, $\quad$ Plut. de jand,

Plut. de jand si
Plut. de jand. De studierea §i recrutarea celui mai indicat răspunde Tov.Lt.Silochi E.-

Termen:
Pe linia Prob.Nationalisti Germani si Sionişti se vor lua umătoarele măsuri;

Astfel agentul "Vesel Vasile" va fi dirijat pe lîngă numitul TAIGER MOSSES care are doi copil fugiti in S.U.A. cu care intretine legături. Planul de dirijare va fi intocmit de Tov.Cpt.Nita I, iar instruirea §i dirijarea lor va 1 fi facută de Tov.Lt.Manciuc E.-

Termen; $\qquad$
Agentul "Vesel Vasile" va mai supraveghea §id pe numiti;CIOBOTARU FROIM si RAIHOL SAMI cunoscuti cu act ivitate intensă sionistă si legături suspecte. De intocmirea planului răspunde Tov.Lt.Manciuc E.-

Termen; $\qquad$
Intr-u cît în orasul G.Humorului sînt concentraţi um număr mare de sionisti, au fost punctati următori în vederea recrutarai celui mai indicat;

De culegerea materialelor necesare răspunde Tov.Lt.Manciuc E. Texmen; $\qquad$
Pe linia Prob.Nationalistis Germani se va puncta un număr de $2-3$, elemente in vederea studieri lor ca apoi să se recruteze cel mai indicat. Răspunde Tov.It.Manci. uc E.-

Te rmen: $\qquad$
Pe linia Prob.Culte,secte Legale si Inlegaly ne propunem următoarele măsuri;
de P.N.T.P.N.L. si P.S.D.I. Răspunde Tov.Lt.Silochi Emil.Termen; $\qquad$
Pe linie de P.N.T,PaN.L, si P. S.D.I, se vor întocmi schemele de organizare.Răspunde Tov.Lt.Silochi E Termen; $\qquad$
In evidenta dosarului de Prob. se va trece un număr de 20.P.N.T. §i lo.P.N.L.Răspunde Tov.Lt.Silochi Termen: $\qquad$
Pe linia Prob."Militari Deblocati"Politisti Jandarmi, se va deschide dosarul de Prob.Răsp.It.Silochi E.Termen; $\qquad$
Pe linia Prob. de mai sus se va trece în
 Silochi E.-

## Termen ;

$\qquad$
Se va face verificarea elementelor "Militar i Deblocati" la Comisariatul Militar, de unde se va scoate date necesare pentru complectarea hotărírilor. Răspunde Tov.Silochi E.-

Termen;


Pe linia Prob.Nationalişti Germani și sioni şti nu a fost deschis dosarul de Prob. Se va deschide.Răspunde Tov.Lt.Manciuc E.-

Te rmen; $\qquad$
Se va complecta sehemele de organizare în Prob.Sionistă.Răspunde Tov.It.Manciuc E.-

Te rmen; $\qquad$
Se va complecta istoricul Prob. de la început si pină in anul 1945.Răsp.Tov.Lt.Manciuc E.Termen; $\qquad$
Se va trece în evidenţă pe linie sionistă un număr de 15-elemente, iar pe linie de naţionalişti germani lo-elemente. Răsp.Tov.Lt.Manciuc E.-

Termen; $\qquad$
Pe linie de culte se va întocmi hotărîrea de deschiderea Prob.34l.Răsp.Tov.Lt.Radu N.-

Termen; $\qquad$
Se va întocmi istoricul cultului Ortodox $\S 1$
"Oastea Domnului" pînă în perioada anului 1944. Răsp.Tov.Lt. Radu N.-

Termen; $\qquad$
Se va trece in evidenţă un număr de l2-elemente membri ai "Oastei Domului"Răsp.Tov.Lt.Radu N.-

20 august 1976
Informare întocmită de Inspectoratul Judeţean Suceava al M.A.I. cu privire la situaţia etnicilor germani din zonă.

La acea dată, în judeţul Suceava trăiau 2830 etnici germani care locuiau cu precădere în localităţile: Rădăuţi, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Cârlibaba şi Iacobeni.
Documentul subliniază următoarele aspecte: sporirea intenţiei germanilor de a emigra în RFG și legăturile acestora cu rudele stabilite deja acolo; modul în care aceștia făceau propagandă în favoarea emigrării prin intermediul turiştilor vest-germani veniţi pe raza judeţului, precum și influenţa exercitată de posturile de radio din străinătate.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8779, vol. 80, ff. 320-321)

# IITO运 ARE 


pxivind cetanton11 roathid de origine gezmani do pe suat judeturul.
 manli totallzează elrea 2.830 percoene en pondere in localitidit-
 Iacobemi.

Lajoritatea acestora se incalreazä in viaty nocialpolitica a judetulut.

Din diferite motive, uniti dintre acestio au depus cerest de plecase definitivil in Rolodon astel:

- in 1972- ais foet depuse 170 covers, din case 261 au Soct aviante negativ, ias 9 au soat avizate pozitive Pentur toate acento cazasi motivele invocate de colicitantil aus Jost rê̂ntresisea sanuluilozo Din cel 161 avizafyi negativ, din puet

- 1 imgener
- 1 munctior do inalta cellficase
- 159 diverel (elovi, cacnice, Lunt prosesic

Cos 9 arizayis pozitiv au jobt de diveree proferil. (ituro-tori, carnice otco)

- 合 1976 - pânör-n prozent da Rist depuse 44 cereri
 avizate negativ. Lin punct de vedere a prosecillor, bituatia e uxulitoaren:
- 2 ingineri
- 3 propecosi
- 34 alte categordi
- 6 cereri aus Soct avizate pozisiv, 5 pontru intregirea Somiliilor gi un cez pentru căsatorif. Ca profecii, acesti 6 aint mancitori gi casnice.

In anta analizei ofeetrate, se poate concluaiona oct in principal auscele case mentin spisitul de omigrame aint uxputoaneles
a). Rudele unora plecate definttiv in opecial in perioada antior 1940-1945 citt git ulterios, care psin infucatase dirocte cu


 foci demesousi pentru emigrare.
 Ia soust tinp revin ca turigti in jaming pozind ou o oltustie matom
 aiouli de aceata lac aflumbşic denigratoase la abecc oxinduiril socialiste din thena nowetrï, elogiind modul ce viatu dan Rovo


 wade, priled cu caxe a elogiat modul de viab̧i gi libertatille politioe din Ro oGoo denigrind bitwatio din Rowoto in spectal in pro-


 sonême sŭ facti ut de doomentelo elabarate la Confexinta de la helsinki.

Orgenele noastre an propus en acecta en site trocut pe Lista percoanelos incerisabile。

AtLtudins aeaninảtoore au med avat: BENDECK IOSIT ori-
ginar din Gusa liunorviui, KFWELVECHI IILCOLAUS, declaraģi in 1975 percoane indezisabile git schaikir munhe originaris din comuna VoloVily judetul Suceeva, propuag recent peatrus a Si declarat persoană 2ndealrabilis.
b). Cothiteni samant de osigini gemanit ee se afia pe teritoriul thiono, case pzin diccutsille ce le poarte cu aementi

 Holdoveneen gil eltil.
c). Tusigti atrüini - vest-gesuand - oase in afara seopulut ofleial declavat de a vizita diferite momuntse iatorice gi
die oulturu din judot，inctigit la emigrave pe cetityenit ro－ mâni de oxigh nis germanit，prezontindu－le＂avantajele＂ee－i agtoaptä in insioge cit gimperepectivole oc le pot avea acolo＂。
（2）．InPlucnso whon poctusi de radio străine caxe Sac propagandil de enigrase．In acent sens unit tinexi，in numar
 depue corext de plecare definitivis．

Lintre motivele nas incovente invocate dic cel ce au depus cosers de ondgrape，mentjonatm：
－sêntsezisea Ranilulios．
－c．ers orsiz．
－diserite nemultunisi porsonale，de serviciu，iocu－
Ln 乌̧cu，
－prinsroe unos donpanguizilo beceotio o anvoci acol caxe an plecas in pesioada 1940－1245 in Gosranic git ultortor
 avea de princt doopägubles din pastoo，Etatulut gosmans
－pentru efectuasea wos tratmonte nedicale，
－psevalarea de provederilo unor docunente Lnterm natyionale，en cele elaborete la conserintga de la ielolnits， sematte git ce atatul roctên 。
 gandia do omispase，tas sindur coestei categomit de persoane， organul de securstate，is confomitate cu ordinele conducezil ministomulut，a luat mileusi de intenelsicasea awacil insombe thee de prevontre gl liohsdare a activitheth dugninoase gh




Soa intoomit th plas de mientil comen ou organele do militie in aprilio ave pentsu Eupraveghoroa ectivitutiti
 somint，case este in cure de erecutare．

S－au luat nissurs de documontare git de coatracerase a acelora care desfăgoars activitate de propagandia ent rathion nioficin rindus acoetei catogosis de parcoane．

## $-4-$

In ouseul anulus 2976 曰－au prezentat pxopunexi． pentru 2 persocane de a 81 trecute pe 14eta pereoanelor inde－ akrablale－


Boxie 5n 3 exemp工。

dactilo Bom．
nroRD／1017／1572 ain
20.08 .1976.

1 ex．c－o
1－ex．An．Fivteser or．
1 －ex．Nax
ure

16 octombrie 1976
Raport întocmit de Inspectoratul Județean Suceava al M.A.I. în problema supravegherii etnicilor germani şi ucrainieni

La data respectivă erau urmăriţi 57 de ucrainieni şi 21 de germani suspectaţi de „activităţi negative naţionaliste". Documentul descrie situația informativ-operativă în cadrul acestei probleme şi se prezintă o serie de cazuri aflate în atenţia Securităţii. În cazul germanilor se constată o creșetere semnificativă a intenției de a emigra în R.F.G.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8779, vol. 80, ff. 313-314)

IINISTERUL DE IN ERNE INSPECTORATUL JUDETEAN SUGEAVA

## $\begin{array}{llllll}\mathrm{R} & \mathrm{A} & \mathrm{P} & \mathrm{O} & \mathrm{R}\end{array}$ <br> 

privind concluziile rezultate din urnarirea nationalistilor ucraineni gi gemani.

Baza do lucru in problema naţionalisti, este fomata din elemente uerainene sुi germane. In evidentुe sint incluse 78 persoane, din care 57 ummarite pe linia problemei nationaligti uoraineni si 21. pe linia problemel aationaligti germani.

## Mationalisti voraineni.

Din cele 57 elemente incluce în evidenţe la problema naţionalisti ucraineni, 52 sint cunoscute cu antecedente. Acestea au făcut parte inainte ģi ineaiai după al doilea război mondial din diferite orgenizaţii cu caracter nationalist. Elementele lipsite de oultură, in special cele din mediul rural, s-aw incadrat in organizajiile
 unor acte de jaf si acapamae de bunuri. Intelectualii aderind la asemene organizaţii, avînd pregătire ce culturt̆ generală, s-au angajat in desfăgurarea unor activitäti propagandistice cu caracter natyionalist iredentist.

Dintre elementele nationaliste incluse in evicente, 20 domiciliază în mediui urban, In locelitütile kŭdauti, siret, Suceava, Cimpulung, Vatra Dornei si Gure Humoruluí gi 37 in mediul rural. majoritatea in comuncle ulma si Brodina. Elementele intelectuale sint in numar de 18 din care 17 domiciliază in mediul urben si unul în mediul rural. Restul de 39 sint egricultori gau muncitori de pădure. Hajoritatea sînt persoane in virstă.

Aspecte mai pregnante privind manifestänile ou caracter naționalist ucrainean, au fost semalate pe raza judetului Suceava pină in perioada anilor 1970-1972, in special din partea unor intelectuali ca:CEREDAREC NECULAI profesor de istorie dia municipiul Suceava, in prezent pensionar, RACOCEA GHEORGHE profesor pensionar din comuna Dărmăneşti, VOROBGHIEVICI VIADIMIR in vînstu. de 70 ani,
preot in oraşul Siret, fost greco-catolic, revenit formal la ortodoxism, GRIGORE VLADIVIR de 67 ani, preot, ce a functyionat in oraşul Rădăuy̧i,in prezent pensionar, domiciliază in Suceave, IARICEVSCHI BOGDAN de 65 ani, fost profesor la liceul din Siret, pensionar, IAHOS VALERIAH de 56 oni ${ }_{k}$ profesor de muzică ģi VOROBCHIEVICI BENEDICT, de asemenee profesor, ambii functionează la liceul din Siret.

Hanifestările celor in cauză, cît git ale altor elemente aveau ca suport ideea că populaţia din unele localităṭi ale judetului este de origină slav-ucraineana si ca umare teritoriile locuite de aceasta ar apartine de drept statului ucrainean. Argumentau necesitatea oreăríi unui stat ucreinean care 解 inglobeze gi zone din teritoriul ţării noastre, separat de UaR.Sos. si de o altä orinduire socială decît socialismul. In acest sens, profesorul CEREDAREC TECULAI in anti antoriorl so preocupa do găcirea şi interpretarea unor argumente asa zie istorice cu privire la origine ucraineans a unor grupuri de populatie din judetul Suceava; IARICEVECHI BOGDATH, a Lost semnalat cu preocupări in sensul de a "monţine treaz spiritul naţionalist ucrainean", sustinind totodata inflinţarea unor สुcoli ucrainene, iar cu ocazia alegerii actualut lui presedinta al Consiliului oamenilor muncii de nationalitate ucraineană ain judeţul Suceava, şi-a menifestat dezacordul argumentînd necesitatea alegeril in această functife a unui element ounosout ou conceptili natyionaliste; VOROBCHIEVICI BEMEDICH, a fost semnelat ou afiknaflit de genul:"autoritäţile statului noetru ar fi dus in anii anterioni o politioč de asimilare gi deznationalizere a uarainenilor...""

In beza datelon verificate, obtyinute ou privire la activitatea negativa a unor asemenea elemente, de cätre organel g noastre s-au luat măsuri corespunzătoare de prevenire, descoperire gi lichidare a unor asemenes menifestări casavertizarea celor in cauză, influenţare pozitivă sau alte măsuri. Da unmare, asemenea manifestẻni au scưzut ea număr si intensitate, persoanele în cauză renuntiñd de a mai desfüsura activitatyi ou carscter nationalist uorainean。 In ultimil ani nu au mai fost semnalate aspecto doosebito pe aceasta linie.

Din unmărirea informativă desfăsurată rezultă ca unele elemerte cunoscute anterior cu manifestări naţionalist ucrainene, degi puţine la numir, nu au renuntat intrutotul la conceptilile lor. Astfel, in toama anului 1975 a fost avertizat preotul VOROBCHILVICI VLAUIMIR peatru Saptul oă odată ou anumite activitütyi ilegale greco-catolice şi manifestări calomniosse la adrese partiduiui, a făcut afirmatii:"oă cetăyeaii de naţionelitate ucraine ană din ţara noastră şi mai ales copil: lor nu ar avea aceleasi drepturi ca ceilalyi cetăţeni gi ar fi persecutaţi". Flind umarrit in continuere, din datele obtyinute in ultimul timp,
rezulta că gi-a schimbat comportarea gi atitudinea.
RACOCEA CHEORGHE, profesor pensionar, din comuna Dărnüneşti, supus diecuţiei publice in anul 1966 pentru activităţi ostile cu caracter nationalist ucrainean, a Post avertizat in cursul lunil iulie e.c. pentru faptul oŭ intocmind o aşa zisă monografie a bisericii din satul Măriçeia comuna Dămăneģti, localitate unde el domiciliază, a menţionat in ouprinsul acesteia oal populaţia din zona respectivă este de oxigine ucraineona. Luorare a dat-o spre păstrare la biblioteca parohială din comună "ca să rămînă pentru posteritate". In urma ave tizăril, cel in cauză sita retras lucranea din bibliotecă.

SAMDRU DANIEL, din orasul Recăutyi, post înväţitor, în prezent pensionar, cunoscut in anii anteribri ca un element activ, semnalat că se mentुine pe pozityia unor conceptii natfionaliste gi in uitimul timp e-au obtinut informatii. rezultind cal an in incercat să influenţeze pe reprezentantul Consiliului omenilor muncii de naţionalitate ucraine bă din judetul Suceava, pentru a se admesa orgabelor de partid ou anumite revendicäri de naturáa nationalistă.

Alte cazuri sau aspecte care sŭ facă obiectul raportäril, pe linia problemei naţionalişti ucraineni, nu avem.

## Nati nolisti germani。

Fe teritoxiul juçeţului Suceava, cetüţenii români de naţionalitate sempanie totelizează cira 2.800 persoane, majoritatea Piind domiciliatsi in localitaţile Răăuti, Gura Humorului, OAmpulung Moldovenesc, Cîrlibaba şi Iecobeni. Marea majoritate a acestore se incadreaza in viaţa social-politică a judeţului gi nu sînt semnaläri privind activitüţi cu caracter nationelist în rindul lor.

In ovidentele organului de securitate, la problema nationeligti germani, sînt cuprinse un număr de 21 porsoane de origină germană, cunoscute cŏ au făcut parte din diverse organizaţiti naḑic-nalist-fasciste. Majoritatea lor domiciliază In oragele jucieţului. gi. au ca pregatitire studii elementare eau medii.

Din uxnărirea informativă desfăsurată in problemă, nu rezulta date privind activit ti ou caracter naţionalist iredentist.

Un fapt care se constatä in rîndul populaţiei de naţionalitate germană din judej̧ul suceava, este acela al solicitărilor pentru plecare dePinitiva in $\mathbb{R}$. oGe mania. In marea majoritate a cazurilor, respectivele persoane invocă motivul reîntregiril familiilor.

In anul 1975 au fost depuse 170 cereri pentru plecarea defi－ nitiva in RoFeGermania，din care 161 au fost avizate negativ si 9 pozi－ tive In primele 3 trimestre ale anului in curs au fost depuse pentru pleomre definitivă in R．F．Germenia 47 cereri din oare 3 au fost aproban t $\quad$ 。

Problema cetăţenilor romêni de orlgine germană care au soli－ citat plecarea definitică in RoF。Cermania，a făcut oblectur raportului nostru nr． 030259 din 20 ausust a．c．，inneintat la dvo，in care am prezen－ tat in detaliu date sii aspecte semnificative procum şi măsurile intre－ prinse de organul judetुean de seauritate．

In concluzie，din datele aflate in posesia noastră，rezultă o邑 activitätile cu caracter nationalist in rindul populatiel uerainene gi germane，de pe raza judeţului Suceava，au soăzut mult ca freevenťă si intensitate，in ultimul timp faţa de perioadele anterioare la prina categorie sil nu se mai manifestä aproape de loc la cec de a doua oate－ gorie．

Fostele olemente active pe această linie，sînt persoaae in vîrsta，izolate sii nu se mai bucura de influenţă in rîndul celorlalyi cetătyeni de origine ucraineană cau germană．In rîndul tineretului nu sint semnalate manifestări sau concoptsii ou caracter naţionalisto－

Nu mai avem alte date de raportat ia tematioa ordonstă de dvo－

SEFUL SLCURTAATII JUDETULUI Colonel，


Pote：．
－Esaupoterel ur 1 ric cantat ta D．P．D．
－Ex．aneflerulver la Lervieiul de iuldruadíi nituray．
－Esamplorul vis la qrupe cucarza＇－Autroi．

