# Rețeaua informativă -metode de lucru- 

Doc. 1
5 martie 1968. Expunere: „Despre legǎtura impersonală cu agentura, metodǎ frecvent folositǎ de serviciile de spionaj ce acționează împotriva ţării noastre. Măsuri ce se impun a fi luate pentru contracararea acțiunilor acestora".
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 6918, vol. 1, ff. 145-157)
Doc. 2
27 martie 1968. Studiu privind „unele metode şi mijloace pentru realizarea legǎturii impersonale cu rețeaua noastră informativǎ".
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 6918, vol. 1, ff. 160-168)
Doc. 3
24 martie 1976. Notǎ cu privire la instruirea rețelei informative în acțiunile antiteroriste, Ministerul de interne, U.M. 0625.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9764, ff. 396-402)
Doc. 4
15 ianuarie 1985. Notă privind dinamica recrutărilor, abandonǎrilor de informatori, precum și cea a mǎsurilor de urmǎrire informativă pe anul 1984, întocmitǎ de maiorul Oprea Gheorghe, şeful Biroului de Informatică şi Documentare din Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9653, ff. 9-10)
Doc. 5
10 iulie 1985. Notă privind dinamica rețelei informative pe semestrul I, semnatǎ de maiorul Oprea Gheorghe, şeful Biroului de Informaticǎ şi Documentare din Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9653, ff. 76-78)
Doc. 6
5 august 1985. Tabel privind dinamica reţelei informative pe luna iulie 1985, semnat de maiorul Oprea Gheorghe, şeful Biroului de Informaticǎ şi Documentare din Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9653, f. 80)
Doc. 7
15 octombrie 1985. Notǎ privind dinamica rețelei informative și a „bazei de lucru" pe linii de muncă (servicii) în perioada 1 ianuarie 1985-30 iunie 1985, semnată de It. col. Oprea Gheorghe, şeful Biroului de Informaticǎ şi Documentare din Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9653, ff. 90-94)

Doc. 8
10 noiembrie 1985. Tabel privind dinamica reţelei informative în perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 1095, întocmit de Biroul de Informaticǎ şi Documentare din Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9653, f. 101)
Doc. 9
14 iulie 1966. Notǎ informativă datǎ de sursa „Dan Rudolf", aflatǎ în legǎtură sergentului major Culda Traian, privind grupul de turiști germani aflați în vizitǎ la rudele din țară.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9647, vol. 38, ff. 256-257)
Doc. 10
1 septembrie 1966. Extras din Nota informativă furnizatǎ de agentul „Sîrbu Costel" privind modul în care și-a petrecut concediul de odihnǎ grupul de turiști nemți veniți la rudele din comuna Săvârșin, raionul Lipova.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9647, vol. 38, ff.104-107)
Doc. 11
8 martie 1962. Raport întocmit de Direcția Regională Banat către Ministerul Afacerilor Interne, Direcția a Il-a, privind analiza activității informatorului „Stein Mircea" și propunerea de trimitere temporară a acestuia în RFG.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9647, vol. 38, ff.204-206)
Doc. 12
1964. Raport cu propunerea de trimitere definitivă în RFG a agentului „Stein Mircea", întocmit de șeful direcției, colonel, Steskal Wiliam și șeful serviciului Kecskemety Ștefan.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9647, vol. 38, ff.188-190)

Doc. 1
5 martie 1968. Expunere: „Despre legătura impersonală cu agentura, metodă frecvent folosită de serviciile de spionaj ce acţionează împotriva țării noastre. Măsuri ce se impun a fi luate pentru contracararea acţiunilor acestora".
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 6918, vol. 1, ff. 145-157)


 controcespares. ectiun 17 or scegtoras"

## Congidengtiuni cgnerale.

 ogont $\mathrm{g}_{2}$ contrul de spionoj roprosiot problese ecenty Lold In oevivita toe culogoris to intarmeそ̧in.

- In slagenee 51 orgonisereo modului de loget tuxa se one in vaderos
 - maie falelor of loteler Ce aplonss:
 mijioscelor to nioomse terlele agontuluis
O.- foloelree unor metode co locticurbi eit seis simjlo ai cit mel stcume, is concordents ou poctbLlectillo ef proge $51 r a e$ egonty 110 .


## Co on to lecticure teaergone ys ?

- prin'logature inpergonola se inţelago reelisezab tronenicemil de inetructiluni ce ls concrul de aplonef edur sgontycit gi twensiltoroe informetilior obyinute de oponts spre centzu jxin foloolroe unor eli ci mijloeco oexe oxclud coatectul $81 z 10$ diroct intre agont © 1 cocrul bervicialui co gilonej.
$-2=$
 cestel Eetade do ol tro asevicisle do syionai.
e.- lo lus personeli vu joete osiguse intoctooune un gred snolt de conepire tivitato.
be- legature personela nu peote celsure ce regull mesimue do opere tivitate fi: frungulcaroe tastructfiuntion

e.- cind conditilio de vietha si de munct sle ogentulut fec fooste riscentir reolisored unol logicusi peraoncle.
a.- Legature pereonest eate prectic izealizabila in sitwetifi aeaselite.

Adoptarea, deavoltaree of conctrua perfo tase o upul osemoneo alstem do lege s-0 ovut in vodere reellzoree tual logltuxi cit mis puifio vulnorebila si doci nos creu de daocoperit de olltre orgenele do contregpionaj.
 foloness intons rarultecul cercestrilos obtynuce in doconsul ebIniel, eleotrotehnieis gi olecrronicel.

## 

- un grod inelt de conspiretivitate
- max rum de operesivi sete
 deosebite.

Din decole te le. detinem rezul till orgocele de inforne-



 ce te cus 14 do pereoene :
 120to poncru ema viaite rudele a
 ce serviciu in 64 erice tiri occicontoles

- porscese susjecto cere plesclil in ocesdent pe cont pro-



## - $3=$

- cetatyen romial core su logaturi suepecto eu vnit
 logetyi culturali, tohnicioni, ese.

In zocrutares acostor personno aervicisle de ailoned se oxion buask in funcђle de mecosity 20 zropun spse reaolvese,grecum 51 in functile de poeibilibl tile anformetive fi celititile porvonele sle alomentelos stualote.

De regull, ce buall de recrutarepfoloses te colntaro-
 In casal oalcrixit.
 tinoris logituril cu aceent agenturbor filma vulnorebillteten nisluecelor folcelte pantw accosta.

AvIna in vedore Ioptul ch recrutle ilo se ofactuoest
 sedersi perconnel respective in eceestin fert, orgenul co syion

 Gotrimontul inetruiril oeupse sexcinilor co aplonad cese pot 82 exanemiao ultarlor.

Jentru Identificoroo unar asetel do agontsignonte nocooer co Intragul comples de mixami int ornetivoopere tivo co se teu fn endrul unatrirsi pamopnolos suagecte ce otesegsu
 bigloeceloz do logiturel aintre bgent git centreld.

Aceasto ne oferal celoe cee me 2 ascuse pontru bocunonsosoe oporesivì 5 unet ectivitith do apiones si obtyneron do probe.
ca than seons de regtul eal in cele mel mulbe ceaush agoncul spiono jului cuscen, pentrue obt ice ins armothlile se-

 cerviciulul său pooce tatre so mod acrvel in posesie anos lote cere intoresonsat centrele sou axplon boosh is ort unele pessonee dirocte gi ceel docunontaron su bcopte cosusi esto Ceatul de greveio).

The deci neceser ce oflyersi care lucrugzil se inse contrecplonejuiul sil cunooscill unele cetole gil miltcece folco site de servicilie de splones sontru logliture ou ogegtil ot
 zo pontru descoperimeo cetivititil acestors.

Logiture sadio oe rooltacesel grin umitcorole fos--mes
 pontru tannemtovec do insturfitund.
 pentru transwiteree sopoostelor ini cree tivo.
e.- Jogliture bile terelit (trenonitorec inforcoflillor git peimires ine tracth tuotior).

In jxivul ces ogentil sint dotely eu eporet radio secoptor (poe to i2 01 un transie tos) pentru unde scus bepoge siee syore te "cu gouli de poscuti" sav 21 se deu convertooss,
 rocopytune emisiunile pankru unce scurte.
 ciet de togist, in fownil dipptunghiviont seu sonisocundraise un buton co reslese e tonulud comelalor melograilice, us cocdon zifin cere anto conespe lo anjenal oi eltul 2e operejul co rectogio locul pontru on coul, un, cristsl 00 cuert pontzu Isecvonto necose
 un bucon ecoll ponteu cluteree lunginllos do uoda necosere.
Gind se lueroest en coavertacul, pe scelo opere bulut do medio indicevoral se firoosdill intsoo ontut jom

Pentru recent Scmere gi Gesclfraree neonjelos ogentlit estut dotuti cu căsci co ascultare"microsconpe cost tilm, tobolochei te desctirare. (1Mcroscon textil oste un nicsoscoy case ose putere ce mirire vertobili, ce obcorvil lungtnee ci espoccul fibsolor comelle pi le o strive ntea se pot numive sirole pe conctnetru).
 Concifrtil si ell sceen operetio esto grecele. to zlue pi oxe atobilith egeot12 trebulo all oboe lingis secoper.

 soosch in comyortavee elcnextelor sugpecte. As fel, este posibll ce priv infornevosi line vosificets sil se stoblieencar foptul cill onulto

 Izin orgevizasoe ubol vieito inopinete a egoncu-
 permit eaemineo visice cou pe beno unor legende bine elece), cel urnlisit at nu mel onbi kimpul nocoser sil ecout convostorul ale la oparet ceu cocil 1-a scos, stil $\operatorname{li}$ uitot sel schimbo indicetorul do unte norcheera iungicilo do unde noteto po scelo speresulul reaio(dscell ere eyorec pentru unde seusto se poeto intimple accooci eftuat to). In cel ce ol colloe cee tnionmoburul unobuto aun treect do $2-3$ esi yentu o ecto 111 scele.
 peotsesce necosss sil se opilce 10 everetul do sedto sl suepeculut susse "Bix" (Aplicoseo oursel "Sisw fost explicect gortios cosv. 3 ain coritoria le coovocssee asn sept. 2907).
 (sub protoxto pleusib120), trebute oli jaivececa In apecele sparetului unde pooto Cescoperi convoscanu2.
Dech convertorul - foet $0 c o n, 2$ informetarul ve $680-$ bui gâ observe fil sĕ̀ retină le co pozitio e fust lăset indtcatoral se merchoenal lungtulio de unda notete pe ecolo eperetulul co suaio.
Decal oyexe oul are sol mude bendogoll rotinll poo gityio Indicetorvius pontsu toe to bandele oi ovocwabl हi movil de notere ale ixecvenţolor do lo

De spenence, intoreseest ose 10 core o sucut ocoste conetnolird (icoete observisi efnt nocesease of eind folosegte un syaret de reato pentru ubde acustewlcest aperat swe nocet ge scsul sreovectole $5-3.5$ ม月8 eau $5000-3500 \mathrm{BHB}$ ) .
 ve to si primphehrecite, 10 care se perticipo of un ofityer ajeclolist.
Rediomenitatronvole autoceto sopice ze unde ecurto aint folonito in coarul gigteculut co loghtume unlle besela yeatifu trensulteroe inforvotyilior ce elitre ogent io centroll. Fentru folosiree acostoregagenthis juipece un Instrua tos spectel.

Greuta teo 01 dimeasiuntlo foerto mick ole opesecului gevce posibila socunderce lor relo tatv ugcostl.

Hesojele so tremenit do le comio lilui ogencului.
 comuleo sle suapeç2lor ).

Co sursh do elimon beve su cenergiogeu seumbletorl projnil, ceea ce foce ca funetioneron acoatove at nu api do-
 olectricen.
 openete co oalose rapidia pontru logiture eu contrele, trobule,

 coduricărli sosejului.

Hesajul se repe ta $2-3$ ori.
In or ice imprejurere sebs trenspito, ogentul ore rovole de intinderes uvel ontene de cce 10 mopecee co-1 datorninil sel falsuxd Ceoveb 1 te jentru o legends prezentye acestele.
In $\ddagger$ impul eniciunilor do televiaione, egoncul nu joe to uronemite, Ceoswoee acesste er cerenje selevicocsole din aproplere.
Jenspar toren in ţend 6 ecostar epareto riascil unelo jroblane, dey 1 concrolul vecel su once sovos. Orgonele co aplocosypentru aduceree los in ferli, Solosesc cele mel aiverse oscuneliforl (outocurlene, oblecte (te us casple,bsbelousd) pentru a troce aeobservete 10 conkrolul venalj-
to entrol de sugpecty toci, eato nocener ol cãuth nomene, fie oe chtar deciontothe

- 8 -
- In cosul logaturif bilaterelegogonthil sint dototi ou
 se dou in datare in spacial egentilor de perspoctivi.

S1 acesto aperete sldich̆ problese foloelsil ontonel de poste 10 a. In gresent se foc cercevirl de olltre specio12ctil orgenelor de spioned pentru ce o evtiel ce ontend


Fontru loged tuse pain corregpondenth orgmele do eftones ina trufose egontare să Lososessell unve conrolo nevodes
1.- acriovi simpetse
2.- acrienl codirice:
3.- Polonire mijloccolor fototohnice.
 nocedee:
8) - Cganoals shagetien (folosiree unor substentye chitee introduse in cerneole singe tied)

Frocedeul este uratcorvin so acrie textul cere trobule transmis pe o coell do hirrtio.Duja co sa ucuch cormeole, deeoupte ecostei coll se puce o el tri cosie cese se prosensal
 coesto coola, pe cere se scrie ultenlor un tozt bensl of ae oxpeliesâ.

## b).- 2rm co orent ce nludoc co gertiore nacunat

So proein UL sub fosme unul erelon watonet (plax) os duga scriere(se roloneste numel eubotonte obtelel so cere se
 vecul ce acrie) se indoplizteanal grin trevaree hiselol ev aburd (ce to un ceolvic). Se sorio ultorior po accestle coell un 'रext oblvuut oi serisonse8 se expodient.

## c)-- ybitrourile(indicoul alb)

Live eduec de agenti sau 14 se trimit pein ousheris, sub formí do bloc de hatrise cou meph de trou seu osto fíl
 sube wntyk eliaicİ.

Indigon eete o ccelle de birtie obignuith imbibeth cu
 tie (ulbice filind oceen se cere se taprimil toxtul
simgetic, peate core se acrio cu cerveeli tosstul ce soperire).
Ledigoul so poeto meezonto oi sub forne unel coll de histiegcese conkine un teat tiparit pentru o nu strage ebontie.

200 to acesce jxocedee preainto urnt voerole nesjuneur 1, care pot it explos to to de argonele notherey

- scriaul reel pe ecricosi ejestine egentului fi coci poote it identificat.
- poete in releve priv anelina chimici. - do reguli, coreogonconto aece unLlo tomela (0gonoul ets ixo cor cru).
- Lo cosul folonisrí maigoulul ol o nâmol de

 oxis conta op hir tie di prainlitste. io an suspoct. jeet to \& 1 un fadiciu jpe 400 ).



## fongives

Conbrelo 11 aoteaza pe agent on $15-20$ acriskel, cu un vest boeel, guficlen to pentaru un on, un on si jucllece.

Iniozmetille sint werise de agent peato vecet boxt cu indigou olb seu sirna de evenc.
 agontuluis ingreunind tdentirles ree.

- Agentul ve trebui nal puna insh deve po coroopondontyll coff bla au le datezegin acbolo cezucl orefnduse sus. Soluni.
- Tese 1 evidentyar benelitetec sextelor. Docis apurltit unel date case au coreepunce cossetarului scrisului din teatgcornel if soloeito in comtul de beangutu benelice cee ocestor tezte ofne paoblese currore thevuie all 11 se scorde atentie de olltre orgenele noescre.


## certeree codifice





Jufomen - 3 -
faetil aint coteti cu pebele cod, ele ore to pentru
 tivitose.

Tabolele cod ou 15 coloene cu "toxto ti, leonealcese sor torto le corempund une sau wis, gulte 21 voro(codul proyriu 2ie), incero ce aint introduse ce efint in coetinutul sczisorilor colifiosto.

- Orgenele noentre zrebuio al finl couce de usw coorole indiost cere pot duce le thentastcaree ocsiomixor colificeter
- cores ondontre osto rechgroch intro sucho sf "grioteni". कnse poete is 08 unlletorsil.

- Sabs-un coat ghain pecto $10-20$ ivce atusi do froe zill (cogeto de freat) dip necesite buo pontwu ogont

- Lolosiv siete-a tic, un thep me incolunget, ocelegi cod, unelo euvinvo q\& 215050 ce repotie.
- o cosegpondecti parmeld iotro ruie es priotens contise do zasula especte cozo oglindoscofotro
 If verificete. Die cont inut ve lomsima thel cere
 pondonta coalelcetigin urio veel enclise cospesotiพe otente, ceuprs unut nuais ce $10-25$ serksosi, leee
 comb, an aublect ceso nix juetiflco necoeltocoe tilmisoris uned sestacas.
 tatee avilentie dis continutal asseopondentyol. Kn cadrul controlulus coseapondonjos, trobule ovut In vedere of unala reguli da case o ontul terobuse

 cenţe dif locolitaty ea mulas populethie, looosece oporit to unu corospondont core bexie fest o priof zispuns iour-o locelitate ylell -doci curqacut to collal $\ddagger \mathrm{i}$ - poe be stage a contto oujze oc.

Decipve vevbul co pesloule ofl se derlecero it



- Intrucitsfolosiree unal expedi or fuetiv creecl
 expedit tor numelo vpes pozponne cuporcuta de rat do

De is eperitio unui alt acsie in codrul corocpotdectst satze o persona ate for a cercintas as une din fexil esto un inakesu tepostent.

De eceed, suspecty 14 noc cxi trobule uralisili 69 , ditwo "gn ei. zrin probe de acris de 10 oceste.
 ventionolo, cura indicl faptal oll sericoereo eq ie

 Fommstilloz, we ccro schimberee bsrtiel gou gexico zea mei clerx a tozkului.

## Eolakimen intogegios Sototalnige

Sist cipcncute urastoncelo procodoe a
 Slum tuete, tae serie thatral soezot.
 chivico gus for

Montru organato soostrd esto $3 n p o z t e n t$ de gtiut ebl




 perch recrete solugilio coselce co le boo sed.
e).- Hicretunctuz

Intregul towt eato curvins pe o policula be ffin de
 teleplicule se introduce intre atre curile ilustretel introun Ioc srogopil2t:
nednit tele eu fonsfoce porthianos undo otiu cell be

$$
-2 t-
$$

eria pelioule, o introdue -a ope celo ol dupt cocogese pelicse lo este intwodusil iotre doull levele de etielit si elticiou un alcroacop de buzunes cu case afnt dotett.
toto a setoct folosith in mod curont pontru tinesoe Loget burli ev egim rore.

Hjloegele rototelnice aset folcoste co centrela perke swimiterae te ine trueţiuni eit gi ce ogonti (cese cubose geinice fotogreflet) pentru transmiseree incoraptillom.

- Orgavely coencive arobulo deci ex occller ef dacti

 aisloocele cahnice je esse le nosedt (ocentoe putionc-e inalce feptul en poete executo un interopanct).


## ancuncorge ratoriolelor 6o galones

Aconte neteriele sint ecuee in fors de cel recrutoty Juse trialt prin curiesi sen prin coleto pogtele.

Se Folomose wetode mulatple pentru o nu fi desco perite 20 controlul venc 2.

Se cunoec yrin tre al tele, urest toorelo obicete Io caze ou fost excunge mat bele de eptoveja
 inn tructiun 1, tabele-coa, soluti $i 4$ chicice-

- ternos, in care a cost escurs un convortor
- erietelo zadio 51 solu 15 chimlco(sub fomel de
 porio de heine.
- Inatructiuni al bani Incr-0 truns So monichiusi snas-un-aport ce cheds in papuch de casil.
- certor atatr-un colot intre atre turile alsuge au foeb escunce tebelo col.

Det cuspertatí te eotivi to to co aploney trebuie in mod neceses fer pocede moterielele neceeaze tronswitor iL infosnot, Lilax culase.

Aceate ra torlele sint accunge fa locusi sicurondar in eneleni gimp sccogiolie, do unde cel care le zoloneste le poeto



Sd e deci necosor ce ageature noostrb ol idacoblice

## - 12 -

 as putve tine meta lelele de aplones.

Foluairee noconcositen of of celorlel ce ctisicece

 pot duce 10 cbjlineree de psobo si docuzonturee ojeretive e


## Ascurnataxt

Freluazee ing truethiunilos eou trensulteroe do inSoruath 14 sle celtre egect se pot to roolive gi prin intomeodul

 cถ. pet eslgure:

- Integrita toe zo teriesuivi deputis
- posibilitblit 4 ce eeces care sll nu tresonecl suse ploLuna(peassu depunere seu pxeluse)



Unezo concluzil come pot conduce lo conclusio folosirit unul ssosonee stetes.
 uricese.

- Locusi srocvontato de cedatoni somins sugpecyi rumb o snumt tà juetiftcere.
reazente ombelor cetegor 14 de pervoene in ecolog 4 logsingl 20 are diferice.

De mantionet foptul ck fasinte te o duce 10 vocumad tconc, stît egentul cfe fi cedrul serviciului de opioned
 tiunlle so afla le loeul gtebilit.

Acensto se poete realizes

- pain logituxe viruoita
- ysin diferite somno sen ingexiptis in alferito Locurd prevtabilite。
* grin achimbures positiol unoz obiecte le locuri
visibile le bomicilial egontului seu cadrului sesvictuat de - ionejseeu prin apari la poriodieir in acelegi loc anos obsecte.


## - 13 -

- prin tainiteri jogtale ca conţinut convoationsk.

Sata deal macesur ce in colebarere cu orgnnele de
 thenil streini aucpecti.

- Mebuie stualisto chier cit treacele "obiynuib*
 locusi, pontru a copiste ovontuelele locuml folect te drept escunel cori de olle cedrelo sorviciului de spiones.

Doc. 2
27 martie 1968. Studiu privind „unele metode şi mijloace pentru realizarea legăturii impersonale cu rețeaua noastră informativă".
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 6918, vol. 1, ff. 160-168)
skrxar smoras
27 martio 2963

## SIU D I U <br> w $=$ = $=$

priveste ungle metode git wisloaen pentra realizaxea logiturii impereonale ou sofeaua nosstrar infornativil.

In oanditiiie rozolvirili calitativ cuporioare a samoinilor de oontwaepionas se irpune folosires conoomitentill a metodelor gi nijloncelor do legătuxa personelar gi impersonala ou reţeaue noastral iniormativa.

Prin 1egǎturut ímpersonala se intjelege aelea prin oare ofitgrua sealizearal (montyine) oonteotul opexativ ou informato sua in scopuz instruixii gi primisii naterielului insoznativd Praxa a se fntilind zizio (direot).

Leğitura imporsono3ă se realizeasă ou ejutorul mijoLoacelos tobnioe, weounioe, eleotronioe si ohimiee, prin intos medinl unos asouneători psestabilite seu prin somne, insorip-l tiii sí ounsemat.

Unele onuze care impun folosivee tot mai exsenventia a metodei logătuxii impersoanale ou reţeaue informetivăs |
o/ Leghture perscanla nu poate asigura intotouna un grad snalt de conspirativitate.
b/ Logentura personsiă nu poate asigura de segula meximum de operacivitete aotivaii de instruise a informatoruluy oit git a preluăxil de catso ofiţor a datelos gi materialelor astrel obtinute.
e/ oonditiile de viatuan gi nuno ale informetorului tae riscentia sealisesee unei. loghturi personale.
a/ in situatii deosebite legätura personela este preetio ixealizabilas.
 impersoaile

2/Telefamu
2/Triniteri postale(eomespondenth
3/Radio
4/Aвcungattosi gi containeme
Situatyilie in case se Rolosogte, ocntinutul comuniollzilos oft gi prooedeele utilizate in realisamea leghtusit in personale sint foaste veriate.

In oe privette comunioarile raraute de ofiter eatre informator sit ingers pot axista uxmitoorsele situayit;

- atit insormatomal of̂t gi ofiterul pot Ri; in aceeas
 in timp de pace ait si in situatyii coosebito).

Volumul gil sosma conunioăriior(oissate, ooaificate oto) dopind de mijlooul do leegitura impersonela rolosit.
Uno1e coumicăxi se se pot faee.
e/rinformatosul oĕtre ofifar (in faxil).

- modificesen oxeis, zilei sau a hooului intilnuxili
- sealisasea cfeotivà,parţiazl sau irealisasea umeí eawoini.
- sealizesea unui contact
- Imposibilitaten seeliztrii contaotului (oonditiile aotuale mu mai pernit).
- oontactul ak Ri riscent, etc.
- solicita o intîlnive pentrua a cere unele lămasiri, a Pace o ocmunicaxe urgenta pentiru prevenisea unei soţizuni
 2i exploatat oparativ.
- oste in posesia unui coousent sen alte nateriale, neoesere intreprinderii unor milari speciaie, co trebuieso predate orgenelor noestre.
- anunțaxea unor coplesixi sau intiolniri ale obieotivuzui.
- Copune materialul la ascunaitioare.


## Din 㽧xininateate:

- a ajuns cu bine, nu i s-a Sntimplat nimio deosebit. a Post anohotat de organole do ocntrespionas đugnane das a seaistat ssu n-a reaistat vexiricămilar.
- ente în cuse de zoalizase seu a moalisat ocataetul preoonizet.
- eate in perioor
 fural.
 curies al sexvioinjui de apionaj.
- se Inveasol. reasutarea sa de olltwe un sexvialu de spionas.
- relateasar comportemea sumpoote a unai ecapatriot oare 2ouuiagte sau s-a deplasat in tase sespectivil - a gusit
 zier, oontainer etc.sem sohimbă mcooedeul foloait anterior.
- Bolieitar noí instrucţiuní in logatiturt ou rozolverea in oontinuese a saroinilor tsesate sau a reelisat un ocntaot intosesent otc.
b/ ofityexul altwo infomator :
Intarge
- stobilesto sou moaisioa ceasziua sea looul intinin riil.
- modisioasea modului de rezolvase anoz sexpini date informatorului - sau moairica ordinea mesolvimil unor swx oini in funotile de cearityia unos noi Impsejuxami in oodxul sie tuatyiei operative.
- solioită o intilnire pentru sompletamea ingtzuetajuIui seu trasaxea unos noi sescind.
- ccunnioar siaicesea materieluIui de la aseunzatione gi solicitu eventuele preeizixi seu completbixi. In striantitatos
- indica un nou obleotiv gi da ingtruatyiuni
- previne inforvatornl acupsa unoc măsusi do verifiouse ce se intreprind asuyxa sa de olltre contraspionajul dusman.
- solioitt o intiluixe in fara mespectiva sau in

- Indicier o noull cole sen Zolosisea altui mijloo pentan - Pectuarea comunioüsiios.
- confiman primirea unoz natesiale trenemiee ce insomator.
- trencmite instruoţzuni.
 oixculetia de informetyii gi instruotyiuni inteo ofiter gi infomnator.

Resu2i se trisobuio seomegtate in Rologivea nxooedegion.


I/ Asigurĭ securitatea coavnioaxilos in embele seasusi - de la infocmator cuatse of ifyer si invere.

## Miai e corvuioare nu se saoo in olas oi numai aifert sou codtizigata

In aedrul comunioărizos făoute de ofiţer informatoru$2 u i$ in opeoial prin coserpondenţa, trebuie all se aibu in vedose

- motivasea temeinioă a primirii do ecsespondenఫ̣ de ofitwe informatos faţar de fouilie รi loghturilo acestuia.
- oonţinutul ocuunionsilom all nu axeeze difioultaiti informatorului (ana este infornator aam informatoare, situatyie faniliala a acestuia eto).

Există Inser situaţil oind infomatosul mu ame poaibil: tatea oŭ ereotueze comunies̆mi eifrete seu coeiricate gi deci materialele se transmit in oler, bineintelee pe o eale oceespunzätoase aase stan asi use o depilnh securitate a matesielului (folosirea asounzätosilas, couteinerelor,sexis elupatio) git ou respeotamea unow seguli de conspirere dinalnte stabilite).

Mijloacele si procedeele folosite in realizasea leghturii ingersonale sint foaste veriate gì ee aleg in sunctie de:

- natura sarciailos pe vence 20 ese do resolvet intasmetosul.
- conaitjilie de viatu gil de munoă ale informetorului
- posibilitătyile $\operatorname{vi}$ pregivirea aoestuia.

Hnole misiagee si mxoceded ventrm efeatuaxea acmuif

## gămilos.

M Soleronn: (notarea numb̌sului de tolefon de outte informotor se poate feee cub zomar de adunase son ou semairicaţii prestebilite in ee psiveste porifi
grupeios de alere sou a valorii acestore.
-informetosul m poete veni la intelnise.
Int.: "Buns elua vi vog casa familiei"
(mmele conspixativ al informatorului)
OR: "Tu, aţi gregit, aiol esto case tamiliei. (numele oonspisativ el oftịerului)
Daol eate remeie poate solicita o probă Ia oroitomeask 2anjumeestir etr.

Daola este bĕxbat poate solioita un consult modical oth
Aeent sistan poate fí fologit daeănorityorul soloseste singur un port telefonie.

In functile de profesia informatorului, offiterul poate folooi git el diverve tifiusí (inginer, modio, proforor eto).

Inf. TovoDromai an nevoie de o dora x de (numele unui modicament) aoeasta poato Enserna ob infomatosus solicitta o 2ntsinize.
Oft Tov.pxososos as dosí nelmi smpruxitaţi cursul do (in funeţio de profeole intosmatowului)
 tilazase.

## 2/ Iximitori nostalo

Intomnatorul conunioă otiţoruluis

- pe adsese Fost Rrestant (poato Pi folositiz in oonditiuni Ioarte bune, caoă avem in vedere amplasarea sediului onganelor noastre fotja de pogtax).
- pe adrene oasel de Intiknjui (cind gazda 2uoreasil in provinoie sau este pleaata in susitinătate).
- pe adsese casal conspirative
- pe adsesa fiativa


## Se nolioiti in mod oblitatoniu piseatiei a XTJea intorgoptraner gorespondentel.

## Gonunicăxile ge fac conventionale aifrgt cgu mxin Eaxiere ascunshl. In niod in ooss in clasg.

Pentru coxunioñrile oonventionale se pot foloel cu cemalfieatyii reale prestabilite unele elemente espactemistice
 cosespondentyei gí anume:

- soxisomi cotchise (oărti pogtale, ilustrate-semaificatyia desenului - obiecte statioe sau in migoare animale su persoane eto).
- sexisosi Inohise
- tuambar (semificaţia cesenului)
- poziţia timbrului (axeapta, stinga sau po verso in ohip do sihiliu).
- modui de fommiese a adresel destinaterului(palui sau D-nei, \&̌ailiei, tov eeto).
- modul de sosiere a adxesei Coursiv sau ou Literse de tiper majucou2e).
- prezonta sau absentya datei, 2001 acosteia ato.
- obiectul cubaaxe se sorie (axeion,stilou,pix)ouloowea cosnelei folosite.
- preaentja sau absenţa P.S.
- prezenta sau absentja din test a uno oonstructii sax ouvinte tipice (aşa dar, ou toate soestea etc, sau oricare ait ouvint ou o semniziautio reeli psestabilita).
- fosmula de incheiese (cu sti̊ina, al tău, al dv.ete) oare trebuie să concosde ou fommza do adresare (stimate,dragl eto). (In cesul că infozmatoxul solosegte mai maite adsese).

Pxinul sau mai mite elemente oasacteristioe poato do veni astiel coseppondentul prestabilit el unei situatyii espuse mai sux.

Pentzu eventuele ocmunial̆ri mai ampie scente elemente oasaoteriatioe pot If asooiate ou psocedee ale sosisului simpe
 cu procedeo ale noxisuluî codifieat.

## 3/ Achangrioni

Preluevea instruoţiuniles gi. trenemitorea matexielului ce olltre agent se poate soaliza gi psin intexnediul asounzätorilos - diverse Locusi care pot aaisura intogritatea materion
 efunis.

Sate reoomandabil aa acesto Loauri sil sie alese pe treseul pe oere il parcurge informatorul de la domiciliu spre 1001 do muncar sen inverp, sen in anumite punote obligatorii de treoere pentru informator gen ofityer.
posibilitätile de reelizare a unor astrel de asounzle tomi eint zultiple.

## giteva nossibilithertis

- cabinole telefonioe izolate - de regula cele case efint mail puţin folosito(pirele telefonioe sint protejate in interiorul cabinei de o oonduotar metolioă provilsuth ou uner aesohizături oe nu pot ri eosizate din raţä. In aeeste deschi h zaltura se poate introduce un containor ease ol oontyind comuni--axee respeetivia).
- asoensoare - (In spatole oglinsii din ascensor se poate streoura o cominicare sariak).
- tablouxile ou sigurente eleetrice ( In enumite blocumi la ultimil otas in genosal nelocuit - $-\infty$ and mumai anumite aepenaințe - exista tabloul ou sigusante eleotrioe in intecio su2 ollxuia poate $\operatorname{Ii}$ introdus materialua de trenemis).
- aiverse containere magnetice. (Un containes magnetio ee conține materialul de tranomis poate $8 i$ aplioat pe un obleot metelic oaxsoase, Un ascmenea 200 iL ofordi grinajul netalio a sačrilor de proteotyie din diferite loouri. Containerul magnetic poate if plasat fatwe dour bare metalioe, la partea inforioard a balustredei - intz-un 200 prestabilit - de unde nu poate $8 i$ observat do o persoans neavizati nioi la useame $\operatorname{\sigma i}$ niai la coborixe).
- serviete seu valizo cu fund dublu sau ou busunase aseunse care pot si yredate to informator la bircurile de bagaje de unde all rie preluate de ofityor.
- aiferite tipuri ae buncí ain parouxi
- ambareatyiuni de agrement(bürei,vaposage ete).
- aiferite loouxi ain vegoonele do ocle ferata folo site arept ascunzätori.
- daoll inilometorul este vinazảtor la un ohioge de ziare, $2 a \circ$ Librewxile, bibliotears eta,materielul poate IL introaus in reviste, aăryi, ziare sau alte obioete ee pot Ri cumplisate.
- autoturismul proymietate porsonala a informatoruluì sau ofiforului - ambii vor poseda oheí.

Earoiture. wedto
Acest misloc de Logat turar ixpersonala poate fi folonit atit in ting de peoe oft mai ales in oondifit deosebite in condijif de zzzboi, fiind mij2ocu2 cei mai efioace ce mentyinorea legh̆turii dintre ofityer gi infornator, in oonaitilile mobili†ăţíi 1 iniei frontului.

In conaitil de paee acest mijloo poato fi solosit pene tru sealizaree logituxii impersonalo ou infornntosi ain wîndul
 domiailiul etebil in tjame noastrial (fancyiconami seu dipiomotyi. reprezontanti de firme ou sediul Ia Jucuregti, funoţionari ai societătyizor de navigaţie aexiabx, 2eatori atrilini, tohnioioni etc).

Bate ounoscut feptul ol efectuasea de contaote persone1e mai specvente ou abemenea informatomi se mealisease in ocnditiii deosebit de difioive sub reportui onspirativitalyil (alegarea 2ocului de intînixe, legenderea tinpului oit dureash (ntizinirea etc).

In alegerse unui astiel de sistem do legat tusa twebuie s⿺夂 se aiba in vedere:

- infomatosul a aie dotat ou un aparat de enisie seceptie (un aperat speaial destinat sau adpatarea reaeptoru2ui propriu al infomatomului $1 a$ nevoi de omisie meoeptie).
- infomatorul sa aibă condiڭjile neoesare pentru efootuarea unor asemenea tronsmisii (poate faoe transmisii. de la doaioiliu, din outotursien si aind oonditiile pexmit ohie ain bixou).
- informatorul ax aibă pregăbixea neoesara pentru efec tuasea unor esemenea transmisii.

Aceasta legituxil se poate realizaz
a/ Unilateral de la informator spre of itjer sen invera
bf Bilaterel in ambele sensuri, sespeotiv informatozul tranemite datele obtyinute gi prinegte instruotiuni de la orliter.

Fot exista situathii oind se foloceso coabinat mai malte metode si mijloaee co legir tuel impersonalie.
 codificete prin cosespondentyar.
a/ Exin cosempondențul se pot ofeotua conuniadri suoointe de gonul celor enumerate la pag.
b/ prin ascunzatitoase se asiguxal airculaţia materialu1ui informattiv gix a ingtruoţitnilor.

## Hnele annemutit:

1/ Thpeximentesea รi cervoltatea unui emomenea aistem de legituxit ou sefeana noagtrix infoamatival conetituie un irperativ Poaste actual al aetivitikitii de oontraspionaj, acesta asiguxind in mave măsux meuolvawea ou maximum de operativite te gil conapirativitate a somoinilos co ne sevin, ohiar gii in oi sondtyit deosebite.

2/ Fentru asiguremen unui grad mai Inolt de eanspixati| vitate in carul folosimij corempondentel, ascunaztorilor este necesar sall se indice intormatorului cel puţin dous alrese

 รอะอนv.

If mpeximentarea unui entrea de sistom de logetux

 inctruisi nai tomeinice a informatorviui in legitura ou roalizarea unei sosoini ceosebite permite si rezolvasea in mai bune conditiuni a altos sascini ce ne sevin in munoa cu infosmatorii (educare, weocapensere, verificare, eto).

4f Iste neeesar ea flecese of ityer, inalifesent do funcţia pe cexe o indeplinepte, sill contribuie eroctiv prin cunogtinţele saie, prin imeginaţia aa 1 a aplioesea รुi dezvoltemea unui astrel de sisten de legätuxe , folosind In acelogi tinp sí experiontya poaitiva aobinaita in acest daneniu.

Doc. 3
24 martie 1976. Notă cu privire la instruirea rețelei informative în acțiunile antiteroriste, Ministerul de interne, U.M. 0625.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9764, ff. 396-402)

MINISTERUL DE INEERTE
U．M．0625／R．P．
$\mathrm{Nr} .00 \sqrt{0.24}$ din 24 mortie 1976


STATOM SECRET
Ex．nx．43／4
－cu privire la instruirea reђelei Lefomative pe profil antiteromist．－

Din analiza cazurilor teroriste ce au avut 100 pe plan intemational si experienţa acumulatia de organele noastre din munca de mevenire ģi contracarare a incercarilor de declen－ şare a unor asemenea actiuni，a rezultat că majoritatea actolor ＇eroriste au fost pregitite temeinic cu mut timp inainte de a Si executate．

De regula，initierea şi pregatirea actelor teroris－ te implică culegerea de informatii，observare，studiu şi recu－ noaşteri asupra obiectivelor ori persomeion vizate，procuracea （introducerea in ظară，ascunderea la unele persoane de sprijin vînă in monentul declans̆arii actiunii）amornentului，cxplorivil． lor sau altor mijloace de actiune．Asemenea activitati pot I 人 wealizate atit de elementele destinate a executa actsiunea teao－ wistă，cit şi de alte persome，membri sau adepti ai orgenisa－ fillor extremiste ori leğ́turi ale acestora din rîndul cetóteni－ aor strǎini şi romêni．

Cunoasterea de c葹保e organele noastre，in timp util， a prozenţi，intentijlor ģi preocuparilor acestor eloronte，praz te Inarea mäsurilor eíiciente do prevenire si contrecorare a oricarei actiuni teroriste．

Avind in vedere rolul prioriter ce revine mancii
Infometive in prevenirea actiunilor teroriste，Oxdinul．．．


＂crearea retelej informative pe protill de combatere a tero－ riomului，evaziunilor acriene，räpirilor，distmugemilor sau deturmărilor de aeronave si nave，capabila sä culeaga gi sa transmită operativ date ģi informatii despre aparitia si ec－ tivitatea elementelor suspecte de acte teroriste ；asibure－ rea fologirii eficiente a Antregului potential infomativ In Iunta imnotriva terorismului＂．

In organizarea si instruirea retelei informative， trebuie să se pomeascà de la prevederile planului de cautare a infomatiilor şi să fie avute în vedere，în primul mind， obiectivele ce pot fi vizate de elementele teroriste，locurile şi mediile care favorizează crearea de legaturi，ascunderea， initierea şi presotiree unor actiomi．

Dintre saroinile ce pot fi date retelei informative， pe acest profil，exempliticăm ：

> 1．Ina hoteluri，moteluxi，popasuri turjstice si alte locuri de carare．

－aparitia unor cetăţoni străini，În special în gru－ puri de 2－3 persoane（eventual mai multe cu leğaturi intre ele）， avînd o aliură sportivă，atenţj în jurul lor dacà sînt ummẻniti， unii dind cemne de nervozitate cau de o calmitate fomela，ioc－ ţtä，purtind grijă dcosebită bagajclor personale etc．；
－dac⿱丷口心 aceşti sträini sint conduşi，aģeptatst san vi－ $z$ tati de alte elemente din tora，ori li s－au retinut comere do percoane care n－au calitằi oficiale ̧ुi par suspecte ；
－cetăţeni străini care de la sosire nu părăsecc ca－ morele，ori numai pentmu putin timp，degi acoperimile sub onre v＇n，necesita deplsseri la diferite ingtitutit sau in aits 10. cun：：
 rouin în camere，fie pentru a esiguma pazs bogrbelow，the e agtepta unele legaturi ori convombiri teletionice ；
－cei care cer san primesc teleroanc din sirutndtce， whtren acestor asoutsi ；
－convorbirile cu elemente din interior，redg discutiii citrate，numele care si le dau corespund identittă declarate in momentul cazãrii，dacă contactează leçaturis ca fiind interpugii el．tora etc．；
－cetăłeni străini carre posedă în bagaje schite， hărti，fotografii ale unor personalitüti san obiective vizate， fotografii personale in diferite uniforme（ex．de comendo pa－ lestinian）ori fiind alături de teroristi cunoscutbi，aparatrm radio emjsie－receptie，obiecte de uz personal pe care nu le folosesc，ferindu－le cu grijă（care ar putea avea ascunse $\hat{\text { in }}$ interior arme，explozivi．）sit alte nateriale suspecte ；
－cej care ies din hotel cu o prote din bagajele aduce（în special cele păzite sau ascunse）gi care prin naturo lor ar putea masca amanent sau alto materiale de lupta，oft poartá permanent unele bagaje de mîné，deşi par grele gi inco－ mode ；
－persoane care pareasesc hotelul numai seara sau． noantea，in la intrarea si icsirea din holurite comme conta să treacă neobservaţi ；
－situatii cînd se observă la unii cetätoni，cre intră sau ies din hoteluxi，un mers rigid，intlexiunea mui brats sau picion，datorit⿱丷⿱口儿口灬 ascunderii sub innoracăminto a uno arme sau alte obiecte suspecte ；
－cazurile cind se mata do le un hotel la olow seu dintr－o cernera in ajta，nejustificet prin lince do contort sau alte motive de acest fen ；
－cetäteni stränj care insist总 să se casere An anumito hoteluri si camere，care au vodere spre anumite obicc．
 ti strajn eto．；
－cetrateni strílini ou anpoct vestimentor wotano， care posedă sume importante gi tee choltuieli mari，the pore－ wea gi comportarea lor rollecta lipsa de somprape，arosivi－－



 tre sau usi cu vedere spre anumite obiective sau trasce circulate de personalitaty, Iäcind observäri, schite, fotorrafii (se va urmarri dacă se folosesc aparate foto mascate in alte obiecte, mape etc. asgezate intr-un anumit fol pe dirocția obiectivului vizat) ; in mod special vor fi urmartito acele persoane care apar de mai multe oxi in aceiaşi postura (eventual la aceleaşi ore) ;

- cetăţeni străini care caută să-şi creeze legäturi, suportind plata consumatiei, git manifestä interes in culegerea de informatyii despre anumite obiective (ambasade, institutili sträine etc.), diplomaty, grupuri de sträini, lacaģuri. şi comunităţi evreeşti, turceşti etc. ;
- grupuri de străini sau români ce au asupra lox colete si bagaje suspecte, in care pot fi ascunse ame, ori sub îmbräcăminte ;
- persoane care discuta despre actiuni teroriste, ori tac propagandä in favoarea unor organizatiji extremist-teroriste (tinino seana ca sub intluente alcoolului discutiale pot fi mai fätise );
- elemente care se intereseaza despre organizara in localurile respective a unor receptii, mese comunc, la cane periticipă personalitäti, grupuri de străini ; cele care in timpul acestor reuniuni sau cu putinin inainte fac observări, cautb să laseze sau abanconează unele obiecte suspecte în apropierce mes:lor organizate ;
- retinerea caracteristicilor de identificere a autoventoulelor cu care vin persomele suspecte (numarr, culoare, macit atc.).
- aparifia unoz persoane necunoscute, cetabeni stmini, care fac observäri, schitje, fotografii ctc acupra zonoi ottoo

- persoane sau crupuri care ingi fac aparia th mod petat in apropierea obiectivului si monifesta interes faţa de
 jnobile învecinate ;
- antotuxisme parcate sau abandonate in anropiere, An care se pot afla diferito ame indreptate spre obioctiv (rachete, bombe etc.) ;
- semalarea carecteristicilor de identiticomo autoturimelor care trec in mod repetat prin apropiere si in care sint persome ce-gi fndreapta atentia sme obiectiv;
- salariati ai obiectivalui care sint concuasi salu aşteptati in aprovieroa obiectivului, in locuni terito, de deta⿱aţeni strǎini sau alte persoane suspecte ;
- persone care la oarecure distanta de obicotiv folosesc binoclux git fac observaxi precun gi acelea caro fat fac aparitia la anmite ore, respectiv cind vin gau ploacă ciplomatyi sau alte personaliteki ;
- persome caro intráa in obiectiv sub acopertri Legale si se intereseaza de diferite aspecto oo dephoso lin the le discutillor oficisle, ori manifesta interes foath de orgarize. rea interioura a fnoaperilor, birounilon mon ammise percome etc. ;
- identificarea personnelor ce locuiesc in imobinle vecine gi au relohi ow sint visitate de atmomi co orocta suspiciuni, printre care ai fenci de monavuri ugoare, whontat studentics.a. ;


## 4. In meditie freoventato de sta, an alte elemente sugpecte:

- cotăteni sträinj cene vin in tară sub diforite



 tact ou sergtita ;
- interesul menifectat pentmp procumarea es orme


- cotrtent stritini cane degi metrotat atay

trun ongenizarea de intîniri, pastrarea unor bagaje sou cazare periodicä ;
- se preocupa a-si crea legatuxi din rîndul unor salariati de la aeroporturi sau agontiti, misjuni diplomatice sau alte institutit., care nu au nici o legẽturif cu motivul doclarat al gederij lor in tyerab ;
- se inscriu gुi umoaza cursuri de tire, lupte (iudo, karate etc.), precum sit acele elemente care posela asemenca cunogtinte, dau dovedu de agresivitate sit fortit, datorită fizicului si comportării crează suspiciuni ca ar putea $\mathfrak{i}$ membrii unor comendouri ;
- elemente care deşi nu au tomilii instămite in stränătate, ocupetili oneroese in extorior, sau alto surse in interior, dispun cie sume importante, tiac cheltuieIi dezordonate, specific psihologioi celon co nu pun prot pe "giua de mîine", dispuģi a-si risca viata inn actiuni teroriste ;
- elemente cu afinitäţi de grup, care se întîlnesc in locuri ferite si poarte discutii conspirate ;
- cei care sint in agteptarea unor leğaturi din strifintate, manifesta Angrijoxare, nowvozitato fata do infixaterea acestore ;
- coi coro asteopta pi primeso coloto sumpedo eb le sträinit care vin in 亏ुera si le duc la gasdo particulara M, alte legaturi (cotateni romini) ;
- manifesteri ostilo fata de pozityia Rominioi ou
poivire la rezolvarea conflictului arabo-iscaolien ; sustinüturi ai mifloccelor violente de actiune ;

 $r$;
- Cunosc despre punenea la calo a unor cotimi tonwiste ; umaresc realisarea unor asemence acte declancato an

 wor infomatil cu priviro le obiective gau ommathti an
relatille economice gi de alta natura ou statul Inracis s.U.A. gi altele ;
- An cazul vizitelon in tara nosstră a mor delegatii gi perronalittoti străine, devin mai activi pertru a strbili locurile de cazare, traseele şi reumiunile ce se creanizoază cu aceste ocazii ;
- alte aspecte din care rezulta proocu area unor elemente pontru pregettirea, initierea gi declangarea de acto teroriste pe teritoriul R.S.România ;
-- reteava pe proiill, creatä în clandesinätatea elementelor teroriste, trebuie dirijata cu abilitate pentru a stabili concret intentiile si modalitatile preconiza de acestea In dechansarea actiunilor, locurile de ascundose armamentuIui etcos, In vederea luarii celon mai eticiente misuxi de prevenire gi contracarare a unor asemenea acte.


## $x$

$x$ x

In munca informativa destĕsurată pe protil de antiteromism, twebuie rotinute uncle caracteristici esenţiale:

- infomatiile cu valoare operativa trobuie raportate fimediat geifilon competentis dacă oste cazul cnfar pină la conducerea ministeruluis;
- verilicarea acestor informatii nu poate suferi nici cea mai micä aminare, trebuie luate mësuri imediat, pentmu a nu da posibilitate elementelor teroriste să treaca la actiune si sä surprindă orexenele noastre;
- chiar $\hat{i n}$ cazul unor infomatii unileterale, incomplete, trebuie sä se raporteze şi să fie luate märuri operative, practica dovedind că de la unele indicii, care s-eu veriricet imediat printr-un complex de mijloace, s-a ajuns la descoperimee mon grupuri teroxiste periculoase care încercau pregatiroa şi declanşarea unor astlel de actituni.

Conceptat : mr. DI.
150110: SV./20.0547/778

Doc. 4

15 ianuarie 1985. Notă privind dinamica recrutărilor, abandonărilor de informatori, precum și cea a măsurilor de urmărire informativă pe anul 1984, întocmită de maiorul Oprea Gheorghe, şeful Biroului de Informatică şi Documentare din Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9653, ff. 9-10)

INSPECTORATUL JUDETEAN RTMIS AL MINISTERULUI DE TNPERNE Biroul de informatjca si dogumentare Wr. OODS $25 \sin 15 \cdot 71903$

STRICM SECKEST
Exemplar nr.L

## N 0 T $A$

privind dinamica persoanelor în atenţie ( $R$ ) pe aparatul de securitate judeţean în anul 1984.

Datele statistice privind această categorie eviden†iază o dinamică pozitivă, respectiv o crestere de 18,52 \% la total potential informativ (la care au fost incluse şi sursele cu aprobare) au lost introduse in atentie un număr de persoane, din care: Y27 informatori, 236 colaboratori, 5 rezidenti si_ 9 gazde casă, respectiv 663 surse cu aprobare din care: 138 persoane de sprijin, $12 y$ rezidenti $\$ 1$ gazde de casă (datele sînt 2a 32.12 .1984 )

De mentionat că la categoria informatori creşterea efectivă este de $\qquad$ surse, la colaboratori y2, la rezidenti $\square$ Şi la gazde da casă -3, avînd în vedere că in 1984 au fost scoase din atenție 482 persoane, din care : 27 y informatori, ( 64 transferati),, $2 y$ colaboratori ( $\sqrt{2}$ transferaţi); reaidenty ( transferati) si 12 gazde de casă.

La 31.12.1984 structura potentialului informativ al aparatului de securitate judeţean se prezintă după cum urmează: 2818 infomatori, 190$\}$ colaboratori, 47 rezidenţi şi 191 gazde de casă, faţă de2662informatori, 1753 colaboratori, yy rezidenti şi $19 y$ gazde de casă la 01.01.1984.

Dinamica pe categorii de evidenţă şi servicii se prem zintă astfel: Informatori: Serviciul I.A. are $62 y$ surse, cu 36 mai mult faţă de inceputul perioadei; Serviciul I. B. $10 \sqrt{3}$ fata de 987 1a 01. 01.1984 : Serviciul II. $\frac{595}{16}$ cu $\frac{20 \text { mai mult fat̆ă de inceputul }}{\text { mulf }}$ anului; Serviciul III. 353 cu 16 mai mut compartimentul 0620.54 cu 6 mai mult LUGOJ $\qquad$ mai mult fatya de 01.01.1985. Serviciul I.A. a abandonat , cu Serviciul III. 55 , Compartim. 0620
 SI LUGOJ
$\qquad$ ;serv.II. 49 de 64 informatori transferati altor organe
 Q.Din totalul Serv.I.B., /f Serv.II. f Serv.III. si 2 Comparti.0620.

Colaboratori: Din 236 introduşi in reţea 35 sint de S . S.I.A., 31 de serv.I.B.; 102 de serv.II, $1 /$ de serv.III, 18 Serv."Fn; 22 de comp. 0620 si 13 de LuGOJ. Y解 fost abandonati 136 din care $\qquad$ de serv.I.A., 19 serv.I.B., 63 Serv.II, 5 serv.III., f Comp.0620, Lugoj, 18 serv. "P" si 2 serv. "S", prespectiv au fost transferati colaboratori, din care $2 \sqrt{d e}$ serv.I.A., 3 de serv.I.B., 18 serv.II. LUGOJ, 1 comp. 0620, _de serv. III.și_ Serv."S".

Rezidenti: pe bază de dosar au fost inregistratyi din care 1 de serv.I.A. si 4 de serv. Ibक. si au post abandonati
$\qquad$ Că 124 toţí de către securitatea LUGOJ.De menţionat că; 124 persoane cu aprobare sînt folosite la această categorie. Ta sfirsitul perioadei existau YY rezidenti cu dosar, cu $\qquad$ mai mult decît la L.I. 1984
Gazde de casa: La 01 ianuarie 1984 au existat 194 , au fost create 9 si abandonate 12 , astfel că la 31.12 .1984 erau 19 ; gazde de casă, la care se adauga 10 _surse cu aprobare folosite in această calitate (Notăభsituaţia surselor ou aprobare pe categorii si servicil la 32.12 .1984 se prezintă în Anexa nr.1) Au fost introduse in rîndul acestei categorii: 1 de serv. I.A., 3 de serv, I, Bo, 2 de serv. II, 1 de serv. III. si 2 de serv. "P". Au fost scoase din atentie: de serv.I.A., 2 de Serv.I.B. 3 3 de serv.II, 1 de comp. 0620 şi द de serv. "F".

Analiza datelor atatistice evidenţiază că in trimestreie I.II.ssi IV. s-a asigurat o medie la recrutări informatori de $1 / 8$ surse, iar pe trim.III. numai f2. La colaboratori din punct de vedere calitativ pe toate cele 4 trimestre a fost creat un număr aproximativ egal (65) mai putin tot in trimestrul III. (numai Y1).

Situaţia poate fi explicată prin aceea că în trim. III g-a pus mai mult accent pe executarea sarcinilor si misiunilor in actiunile " VICTORIA", "BEGA" şi " DIALOG"

Si în anul 1984, aşa cum s-a raportat şi cu prilejul altor analize,s-a inregistrat o creştere a numărului recrutărilor de regul̆ în decada a treia a fiecărei luni si îndeosebi a lunii sfirgit de trimestru. măr de 8 persoane inatele existente pinnă in preazent rezultă că un nu au plecat fraudulos din tyară ori au refuzat să se mai inapoieze din străinătate, unde au fost plecate în vizită interes personal (situaţia nominală se prezintă în anexa nr.2).

Dintre aceste cazuri $\frac{6}{}$ au foat scpase din atentie, 2 mai figurează în evidenţa activă $(R)$ şi 3 au fost luate in atentie P. 62 si cu esenţa subsistemului $H-21$

2 exempl.
Faţă de cele raportate rog dispunetyi.
$0 G / P A$
SEFUL BIROUGJ
P1 $16 / 1985$

Doc. 5

10 iulie 1985. Notă privind dinamica rețelei informative pe semestrul I, semnată de maiorul Oprea Gheorghe, şeful Biroului de Informatică şi Documentare din Inspectoratul Județean Timiş al Ministerului de Interne.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9653, ff. 76-78)

Biroul de informatica si documentare
Nr. Q086.766 in 10.07. 1985
$\mathbb{N} O T A$

$$
==========
$$

privind dinamica reţelei informative pe semestrul I/1985
Aparatul de securitate judetean dispune de un poten tial informativ numeros, respectiv de 2878 informatori 1832 cola boratori, 48 rezidenti si 187 gazde casã, în aceste valori, de la sfîrsitul semestrului I/a.c., nefiind incluse sursele cu aprobare. Faţă de inceputul anului s-a înregistrat o creştere cantitativă de 74 surse la informatori, 31 la colaboratori, şi de numaite 1 la rezidenti

Pe categorii şi servicii situatia potentialului informativ se prezintă astfel,la sfirssitul semestrului I/a.c.:
a)informatori: - Serviciul I.A. a recrutat un număr de 39 surse, a transferat 8 si a abandonat 9 , astfel că la 30.06.1985 aveaG4Ginformatori; - ServiciuI I.B.a recrutat un număr de 63 informatori, 6 au fost transferaţi şi 38 au fost abandonatyi avînd la sfirsitul perioadei 1072 informatori;

- ServiciuI II. a recrutat 43 informatori, 19 abandonati şi 18 transferati, avind la sfirsitul semestrului $60 /$, cu 6 mai multi ca la 1.01. 1985.
- Serviciul III. a recrutat 35 informatori, a transferat 10 si a abandonat 29 , inregistrind un minus de 4 informatori la sfirsitul perioadei enalizate.
- Compartimentul 0500 a recrutat 5 informatori, neînregistrînd nici o abandonare sau transfer, ceea ce a făcut să. aibe cu 5 informatori mai mult faţă de inceputul anului.
- Serviciul 0620 a Anregistrat // si a abandonat numai_, avind un plus de 10 informatori fată de 1.01.1985.
- Securitatea IUGOJ a inregistrat $\neq$ noi informatori, a transferat 1 şi a abandonat 3 , räminindu-i un sold de 137 informatori, cu 3 mai mult faţă de inceputur anului.

Nu s-a Anregistrat nici o modificare la Serviciul E,S şi P.C.T.F.-uri。

Din datele existente rezultă, recrutarea unui număr total de 203 informatori, 43 transferati si 100 abandonati, ceea ce detemină. o dinamică pozitivă şi o creştere cantitativă, efectivă cu 60 informatori. De mentionat insă faptul că in trimestrul I/a.c. s-a inregistrat o reducere cu $\frac{14}{}$ a numărului informatorilor, filind recrutati numai 96 faţă de 76 abandonati si 34 transferaţi. (transferurile find tot o diminuare a potentialului informativ propriu)
b) Colaboratori. Ia această categorie Serv.I.A. a recrutat 32 persoane, a transferat $\qquad$ si a abandonat 12 , inregis-trindu-se cu un plus de 19 colaboratori la sfirsitul semestrului.

Serviciul I.B. a recrutat 10 sit a abandonat 17 , avind deci o reducere de 7 colaboratori laţă de snceputul anului. Serviciul II. a Anregistrat 70 colaboratori a transferat $/ \sqrt{ }$ si a abandonat 58 ceea ce a condus la fel la reducerea numărului colaboratorilor cu 3 faţă de 1.01.1985

Serviciul III. a recrutat 2 şi a, abandonat 3 , ceea ce a condus la existenţa unui numar de 40 colaboratori la 30.06. a.c., cu / mai puţin fată de inceputul anului.

Serviciul 0620 a. Anregistrat $/ 2$, a transierat 2 si a abandonat 2 , ceea ce a făcut să-i sporească cu $\varnothing$ nunămul acestor surse.

Securitatea IUGOJ
a Anregistrat $\qquad$ 12 , a abandonat $\qquad$ ceea ce a condus Ia creşterea cu 10 a numărului colaboratorilor.

Serviciul $F$ a recrutat 23 şi abandonat 20 , crescind cu 3 numărul sumselor.

La. compartimentul 0500 nici o dinamică iar la servici "S" au fost recrutati 2 si abandonati $\mathcal{\alpha}$.

In perioada analizată numărul colaboratorilor a spo-
 $(+\underline{\phi})$, Serv.0620 $(+\underline{8})$, IUGOJ $(+10)$, Serv.F. $(+\underline{3})$ Si P.C.T.F. $\operatorname{Hri}$ ( $+\ldots 2$ ), în condiţille in care aşa cum s-a mai subliniat sint încă. locuri, medii şi categorii de persoane neasigurate informativ.
c) Rezidentii: Ia această categorie An trimestruI I. nu s-a Anregistrat nici o modificare iar in trimestrul II numai Serv. II. a recrutat 1 rezident, la 30.06 .1985 Serv.I.A. avind 2 , Serv. I.B. 1 , Serv.II 26 si Serv.F. 19.
d) Gazde de casă: In semestrul I/a.c. s-a innegistrat

- reducere cu 4 a numărului acestora, rămînînd 187 , fiind create numai 3 de serv.I.B., 0620 şi "F" şi abandonate 7 ( 5 de serv.I.A. si 2 serv.2).

Din analiza motivelor abandonării, la informatori a rezultat că: if au refuzat colaborarea, 1 s-a desconspirat, pinesinceri; 2/ fără posibilităţi şi calităti; 7 au plecat din ţară, 4 au rămas ilegal ori au fugit fraudulos din tară(anexă); 13 bolnavi, 6 au decedat, 10 schimbat domiciliu şi/sau locul de muncă, 13 au devenit m.d.p. şi 19 au fost transferati: la colaboratori arezultat că: 10 au. refuzat colaborarea, 2 s-au desconspirat; 2 nesinceri, 40 fără posibilităţi, calitătु, bolnavi, $\varnothing$ plecati din tară legal, 3 rămaşi ori plecati fraudulos din țară(anexă) 4 au decedat, 10 au schimbat domiciliul ori locul de muncă, 7 au devenit m.d.p. ssi $\qquad$ 9 au fost transferati la alte organe de securitate. Persoanele care au plecat legal, rămas ilegal ori fugit din ţară au fost luate şi în evidenţa subsistemului $\mathbb{M}-2 l$, innsă numai $\qquad$ 3 au. fost luate în evidenţa proiectului P. 62 (din care $\qquad$ 2 in urmărire si $\qquad$ în supraveghere informativă, respectiv cei de Ia pozitiile 5,6,7 din tabelul anexä), conform ordinelor în vigoare. Faţă de cele raportate rog dispuneti.
Rog $\theta=$ foe restituitá ohyá eonsultare.
SEEUL BIROUIUI
Maior,

2 exempl.
OG/PA
RD $256 / 1985$

Doc. 6
5 august 1985. Tabel privind dinamica rețelei informative pe luna iulie 1985, semnat de maiorul Oprea Gheorghe, şeful Biroului de Informatică şi Documentare din Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9653, f. 80)

INSA JUD TIMIS AC MI:


$$
\text { LUNA IULIC } 1985
$$



RUGAM ASE RESTITUI BuAR CONSCWTHEE SEFU Birdivui lofen

$$
\begin{aligned}
& \text { DINAMICA }
\end{aligned}
$$

## Doc. 7

15 octombrie 1985. Notă privind dinamica reteelei informative și a „bazei de lucru" pe linii de muncă (servicii) în perioada 1 ianuarie 1985-30 iunie 1985, semnată de It. col. Oprea Gheorghe, şeful Biroului de Informatică şi Documentare din Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9653, ff. 90-94)

MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL JUDETEAN TTMIS Biroul de informatică şi documentare Nr. 0087359 din 15.10 .1985

STRICT SECRES 3
Exemplax nr. 3


La. Anceputul anului 1985 erau in atentia organelor de securitate un numarr de 4773 persbane, din care: 4310 in supraveghere informativă gí 463 în urmărire informativă, iax la 30.09. 1985 se aflau in supraveghere informativa un numar de 4461 persoane cu 151 mai mult faţă de 01.01.1985, si in urmärire informativă 469 persoane, cu 6 mai mult faţă de inceputul anului.Au fost luate in supraveghere informativă 619 persoane din care 526 pe bază de material de primă sesizare gi 93 primite prin transfer de la alte unităţi. Au fost soluţionate 468 cazuri din supravegherea informativă după cum urmeeză:

- 90 prin măsuri de prevenire din caxe 20 prin avertizare 2 declaraţi indezirabili şi 68 alte măsuri prevenire-- 22 prin recrutare
-22 prin trecere în U.I.
- 112 mica importanţă
- 4 neconifmare
- 112 prin plecare definitiva
- 20 prin deces
- Igreşit luat in evidenţă
- 85 transferate altor organe

La urmărirea informativă au fost deschise 110 dosare din care 69 pe beza de informaţii de primă sesizare. 1 provenit din cazuri cu autori neidentificaţi; 2 provenite din supraveghere informativa gi $/ 8$ primite prin transfer. Au fost solutsiona te 104 cazuxi,prin măsuri după cum urmează:

- 50 prin măsuri de prevenire din caxe 13 prin
avertizare gi. $\qquad$ declarati indezirabili.
- 3 prin recrutare
- 18 mică importanţă
- 6 neconfimere
- 9 plecaţi definitiv din tară
- 5 deces
- 3 transierate altor organe

PE SERVICII STTUATIE SE PREZTNTA ASTEE:
SUPRAVEGHERE INEORMATIVA




## URMARIRE INFORMATIVA

| TERVICIUL | 3xistent la 01.01 .1985 | Deschise | Incluse |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  SERVICIUL I.A | $=x=m=\frac{2}{10 y}===$ | $=m=m=\frac{3}{18}=$ |  |  |
| IUGOJ PROBLEME TS S.I.A. | $12$ | $2$ | $-2 i r$ |  |
| ${ }^{\text {SERVICIUL }}$ I.B. | 131 | $34$ |  |  |





De menţionat că în baza de lucru la supraveghere informativă 2230 elemente sînt din mediul urban, 1620 difil mediul rural; _ _ in mediul rural si $6 / 1$ în străinătate. Din punct de vede re al sexului 3809 sint de sex bărbătesc şi $6 \sqrt{2}$ sex femeiesc, iar la urmărire informativă din totalul de 476 persoane, 24 sînt in mediul urban; 59 in mediul rural si 176 cu comicilijul in străinătate; Hht Pind de sex băpatesc si 35 de sex femeisec. Privind dinamicalcu autori neidentificati la hneeputul anului erau innregistrate 3 dosare de urraărire informativă si 1 In supraveghere informativẽ. Au fost luate in supraveghere informativa P autori neidentificati si solutionate $f$ din care $Z$ prin identificarea autorului gi 1 fiind închis ca material de mică importanţă, rămînînd ân lucru 3 dosare de urmărire informativă cu autori neidentificatyi la 30.09.1985

Sub aspectul antecedentelor penale 230 elemente figurea
zä ca fost condamnate pentru infractiuni contra securitătii statului Go5 au fost condamnate pentru infractiuni de drept comun,iar hog. sint făă anteredente penale.

Din punct de vedere al antecedentelor politicetiol au facut parte din organizaţia legionară, 49 din P.N.T., 18 din P.N.L. 588 au iăcut parte din partide nationaliste iredentiste maghiare sau gemane; 198 au iăcut parte din alte partide,iar $42 / 3$ sînt fără antecedente politice.

Făcind aprecieri cu privire le vechimee in beza de Iucru se poate arăta ç̆ intre 0 luna si 4 ani ingureazĕ 2662 elemente, intre $4 \mathrm{ani} \xi 110 \mathrm{ani} / 173$ elemente gi peste 10 ani po2elemente. din care in D.U.I. 18 elemente.


3 exempl.
DM/PA
RD $374 / 1985$

Doc. 8
10 noiembrie 1985. Tabel privind dinamica reţelei informative în perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 1095, întocmit de Biroul de Informatică şi Documentare din Inspectoratul Județean Timiş al Ministerului de Interne.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9653, f. 101)

Intocnit hevrare 0087583
NOTA 0.11 .07

PRIVIND dinamica retelei informative de La Ol:ol-3lio. 19ses.;


Doc. 9

14 iulie 1966. Notă informativă dată de sursa „Dan Rudolf", aflată în legătură sergentului major Culda Traian, privind grupul de turiști germani aflați în vizită la rudele din țară.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9647, vol. 38, ff. 256-257)

Surse: Ag" Den Rugolf"
pata:14 1ulle-1966, orele 9,30n=
Loculs Postul do militie
Primeste: Serg maj Culda Iraian Intilnirea viltoare 24 iulie 1966,orele $8 .=$

NORA TIFORMATIVA

Sursa va informeaza ca In-ziua ae $_{\text {ne }} 13$ iulie 1966, a fost la numitul unde este tueistul - cu familia lui ou 7 persocne, ou care sa alsoutat mail multe probleme in mal multe cazuri. -

Susnumitul spune ea pină in pre zent nu a fost nioiogata in Rominiea si ca veco ca tara noastra esto loar Te frumoasa si este bine orgenizata in toate problemele aa ce depinde de viata opmenilor la nol este mai bine si mai Usor de tratt si pot ca sa spun ain ce cauza-unde suntem
 bino.-
nax 1a voi-abla este agricultura si ae fapt In agrioultura procesul de Iucru osto altfel oa si Ia in du stria aar la noi nu mai este asa cum a post inointe si aco 10 se $\frac{1 u}{}$ zuri cind se lucreaza mat mult aar atwoise platesc si ore suplimentare si plus ficcare angajat agricol are areptul ia concediu anual care am auzit oa la vol nu-este cazul cum am auzit ca la voí acuma se infintoeza casa de pengi pentru oa meni batrini si cum am auzit sa da foarto putin si 1a noi pensia este roarte bine platita pina la 500 merci pe luna si o persoana poate cas a traiasca sl eu 300 do marei pe lume. -

Dar cum am auzit ca tara voastra este foarte bogata moi bogata oa si Germonia si ar putea ca sa traiti mai bine si mult mai bine aer de-fapt oum am auzit si cum am spus ca eu sunt pentru prima cata alol la vos si ppina vin mai oata Va 21 gi mai bine sila Foi. -

In continuare susmumitul a spus ca co isa int implat la Curtiod la vama man prezontat ca sami iau baca jole si mi lea tinut acolo si jupa ofteva zile mam prozen tat oa sami iau basajele care imi ramasesera acolo acioa c cele 7 valize pentru ilecare una si mia corut suma de 13000 loi si eu mu am putut ca sa $2 e$ soot ain cauza oa nu om avut bani atitia si mam dus din nou mai-o anta si nu am putut ca sa 2a soot si mam prezentat la Arad $_{\text {Ia Partia si rezultatul }}$ a lost forte multumit or pentru mine si mam prozentat in nou 1a vama si miau aata bage,jele si am platit aproximativ suma 10 Le1 5000 lei dar ma Intreo cun ae sa putut aouma ca sa mf 1o dea sil mai inainte-mia cerut suma do les 13000 acostoa nusunt Iuoruxi bune dar totusi eu am fost multumit-oa am primit lucruxile si am ajuns pina aioi si $c^{\lambda_{n}}$ am dosfacut valiza am fost nocajit ca miau lipsit lucruri si matoriale multe lipsa dar nu mat am ce face dar un lucru ou pot ca sa spun ca $\mathrm{l}_{\mathrm{a}}$ noi nu se $\mathrm{Intin}_{\mathrm{mp}} \mathrm{I}_{\mathrm{a}}$ luorui acesta。-
\$S Den Rugole

## OBSERVATII <br> ghival <br> Turistul prima atata la ruaele sale。Este venit in titag tru

## SARCINII gRASAITE

in are sigentul a lost dixijat de a discuta ou turistu care siop sa ne stabileasca activitatea sa do vilitor si prin discutiile care le va avea sa stabileasca daca turistu ailscutina cu alto persoane nu cauta sa preamaroasca modul (x ce vita din RFG ai sa injoseasca modul de viata din tara no astra. -

Deasemeni agentul a rogt instruit ca sa discu te cu acesta si sa stabileasca daca cauta sa infiutenteze olementele nationaliste Garmane pentrur a migra ain tara. tui $\quad$ Agentuit ain America la do a discuta cu numi stabileasca activitatea acestuia $i_{n}$ perioada sederii sale in localitate, daca se va duce la Bucuresti pentru ce si in oe scop.-

> Serg maj Culda Mraian

Doc. 10

1 septembrie 1966. Extras din Nota informativă furnizată de agentul "Sîrbu Costel" privind modul în care și-a petrecut concediul de odihnă grupul de turiști nemți veniți la rudele din comuna Săvârșin, raionul Lipova.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9647, vol. 38, ff.104-107)

$$
\begin{gathered}
\mathbb{E} \text { X I R R A S } \\
======================
\end{gathered}
$$

De pe nota informativa furnizată de agentul nS1RBU COSTEL" la data de 01.09.1966.

Sunsa informază că intre 17-29 august a.c., in timpul concediului de odihnă, m-am intilnit f̂n comuna Săvirşin, raionul Lipova cu rudele din R.F.Ge - STNA şi. - Aceştia au venit în tana cu viză tuxistică Şi îşi petrec concediul de odihnă în comuna de mai sus la mama si cealaltă soră a ei, respectiv

ร̧ỉ
[. Au sosit în ţana la 17.08 sí vor sta probabil pînă in ziua de 7 sau 8 septembrie.

Sus-numitii au venit cu automobilul lor personal N.S.U. tip 110 svind numămul ATF-U-38: (D).

Din discutiile pe caxe le-am avut atit cu cit şi ou sotul ei - $\square$ - redau mai jos principalele probleme care apreciez că prezintä interes. 1.- Informez în primul xîndrépe timpul călătorieł Ior din R.F.G. si pină inn tara, cit si pe timpul şederii rudelor mele la Săvîrsin, au avut unele neplăceri cu autoritățile, ceea ce i-a impresionat foarte neplăcut şi au afimat că in asemenea conditii nu vor mai putea veni altă dată in România, deoarece aceste călătorii le consumă foarte multi nervi.

## Neplăcexile au fost următoanele :

Cind au venit pentru prima dată in România, in anul 1964, necunoscînd care sînt dispozitiunile, s-a prezentat imediat la miliţia din Săvîrşin, pentru a anunţa sosirea sa. Intimplător la sediul militiei din acea comună se afla un căpitan de militie de la raion, care a spus că nu este nevoie de nici o viză şi de nici o inscriere
că ei sînt luaţi în evidenţa organelor $\mathbb{M}$. A.I. de la frontieră şi că pot circula liber, oriunde vor prin tară, in limita timpului prevăzut in paşaport. Acest lucru l-a impresionat foarte plăcut declarînd atunci că nu sii-a putut închipui că în România străinii se pot bucura de atîta libertate sii încredere. Acelaşi lucru a fost semnalat sii de alţi străini, cum mi-a declarat mai tîrziu

Al doilea an - inn 1965 - cînd au venit în tară pentru a doua oară, cunoscînd de anul trecut că nu e nevoie de înscriere la militia locală, nu s-a prezentat la militie. Dar întro zi, şeful postului de miliţie din Săvîrsin, în-tîlnindu-mă ocazional prin comună mi-a comunicat că "străinin" care au sosit la doamna - trebuie să se prezinte la el, la post, pentru inscriere. s-a conformat imediat acestei dispozitiuni si s-a prezentat cu paşpoartele la miliție.

In acest an, sus-numitul a procedat in acelaşi fel, prezentîndu-se a doua zi după sosire, la militie. Inscrierea a fost făcută de ajutorul sefului de post - sergentul major TORCEA - pe o bucată de hîrtie, care însă n-a mai tre-cut-o in registrul lor de evidenţă sii nici n-a raportat despre aceasta şefului său de post. După cîteva zile, a venit la locuinţa noastră un cetăţean din acea comună care a anunţat că "nemţii cei care au venit din Germania să se ducă la lipova, la raionul de militsie, din ordinul tovarăşului serg. major GAVRILAS".

Acelaşi lucru m-a anunţat ulterior şi fiul meu, căruia serg.major GAVRILAS i-a făcut aceeaşi comunicare.

Subsemnatul, pentru a evita vreo neînţelegere, m-am dus la militie şi întílnindu-1 pe serg.major GAVRILAS, l-am anunţat că "nemţii" aceia s-au înscris la militie şi l-an intrebat dacằ e nevoie neapărat să meargă şi la raion - la Lipova (la 45 km . depărtare) si dacă nu cumva este vreo neînţelegere. (Subsemnatul i-am cerut această lămurire, deoarece stiam că în Bucureşti sossec zilnic cîteva mii de turişti din toate ţările şi dacă ar fi valabilă dispozițiunea ca toţi aceştia să se prezinte la militiia raionului respectiv, ar fi la aceste raioane niste cozi interminabile).

Sergentul major de miliție GAVRILAS, deşi cunoş-
tea că subsemnatul sînt colonel, a profitat de faptul că eram îmbrăcat civil si a avut faţă de mine o atitudine foarte deplasată, chiar obraznică, spunîndu-mi: \#... Dumneata nu pricepi ce spun eu? E ordin să se ducă imediat la militie la Lipova şi nu mai discuta! Ei, drăcia dracului!"

Faţă de această atitudine subsemnatul am considerat că nu este cazul să fac uz de legitimări şi de eventuale precizări sau puneri la punct, ci i-am răspuns că le, voi comunica această dispoziţiune şi că ei se vor conforma.

In ziua de 25 august, am plecat impreună la Lipova la raionul de miliţie, unde dînsul $\square$ si-a vizat paşaportul şi i s-a spus că cu o zị înainte de plecare, să se pretinte din nou pentru viză. La milityia raionului Lipova i s-a spus că nu mai este nevoie să se prezinte nicăieri.

A doua zi după prezentarea la raionul de miliție din Lipova (26.08,) fiul meu a fost anunţat de seful postului de militie - plutonierul CRISTEA (mi se pare) că „străinii aceia care au venit la doamna LUCA cu maşina, să se prezinte imediat la dînsul la militie". Fiul meu l-a anunţat că au fost ieri la Lipova, la raion, la care şeful postului a reactionat cam la fel cum mi-a năspuns şi mie sergentul major GAVRILAS.

Aflînd despre această nouă "dispoziţie" a militiei, rudele mele bineînţeles că s-au alarmat, deoarece au constatat ofoarte mare deosebire dintre felul cum au fost pximiti si tratatyi in 1964 şi felul cum au fost primityi in 1966. Ei au declarat categoric că nu vor mai veni la noi in tyară, deoarece este evident că autorităţile române, la fel ca şi cele maghiare, le creează diferite greutăti şi neplăceri, probabil în ideea de a nu mai veni izolat - ci numai in grupuri turistice organizate - prin birourile lor turistice, şi care nu sînt supuşi restricţiei şi prezentărilor la toate organele de militie.

Pentru a aplana această situaţie, subsemnatul m-am dus singur la miliţie, nu l-am găsit pe şeful de post
ci numai pe ajutorul lui - serg.major HORCEA - care mi-a confirmat că trebuie să se înscrie şi la militio din Săvirşin şi pentru că a pierdut hirtia pe care a făcut prima înscriere, a rugat ca să vină "cetățeanul respectiv" cu pasapoartele din nou. s-a prezentat din nou cu paşapoartele, sergentul major a controlat dacă este pusă viza militiei de la Lipova şi i-a înscris şi în registrul său de evidenţă.

Nu cunosc dacă de atunci şi pînă la plecare, sus-numiții cetăţeni din R.F.G. au mai fost sau nu chemaţi la vreun organ de militie.
ss. "Sirbu Costel"

Pentru conformitate,
H.Col. n. athelet:

Doc. 11
8 martie 1962. Raport întocmit de Direcția Regională Banat către Ministerul Afacerilor Interne, Direcția a II-a, privind analiza activității informatorului „Stein Mircea" și propunerea de trimitere temporară a acestuia în RFG.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9647, vol. 38, ff.204-206)

MINISTERUL AFACERIIOR INTERNE
Directia Regionala Banat

Strict Secret
S.C.nr. 1149

Exempl.nr....

## $\mathrm{Nr} \cdot 241 / 2031$

8. martie 1962
 Hirectia 11-a -

La ordinul dvs. $241 / 362411$ din 31 decembrie $1962^{\text {isi }}$ urmare raportului nostru cu $\mathrm{nr} \cdot 241 / 8849$ din 30 noiembrie 1961 referitor la trimiterea temporara in RFG a agentului "STE $\perp$ N MIRCEA" raportăm urmatoarele:

Dupa recrutarea Iui ca agent, "STEIN MIRCEA" a semnalat anumite nereguli ce s-au produs la Fabrica de zahăr din Timisoara Freidorf ca,confectionarea in mod gre sit a unei pompe pentru absorbirea apei,trecerea unor date ireale in registrul laboratorului cu prọvire la procesul de fabricatie a zahărului,precum si alte date ce indicau. 0 activitate de sabotaj in cadrul fabricii.-

Intrucît si serviciul IV din cadrul Directiei Regionale Tlmısoara a posedat materiale privind activitatea suspecta de sabotaj in cadrul Fabricii de zahar, sesizarile facute de agent au confirmat aceste presupuneri, astfel că s-a trecut la arestarea unui lot de 9 persoane din cadrul fabricii respective, in frunte cu directorul si inginerul sef

In ancheta ce s-a dus asupra susnumitilor s-a stabilit că in urma unui gresit proces tehnologic, din sflecla de zahăr s-a extras doar un procentaj minim de sahăr, marea majoritate fiind eliminată in canalul Bega. Anche ta a stabilit pagube insemnate ce s-au produs cu această ocazie si s-a dispus trimiterea in justitie a celor vinovati

La sfirsitul cercetărilor, dosarul celor in cauză a fost trimis la Bucuresti, dar după studiere, dosarul a fost restituit cu schimbarea calificării in neglijentă si ca atare, la data de 7 noiembrie 1959, cele 9 elemente
au foṣt puse in libertawe,fera să fie condamnati
In această problemá,agentul "STEIN
MLRCEA" a avut un aport pozitiv,a venit singur si a făcut sesizarile cu privire la neglijentele in procesul de productie a fabricii de zahăr si nu a cáutat sa ascunda nimic, nici macar faptul că si el personal, fiind indemnat de seful productiei a trecut in registrul laboratorului unele date ireale.

Referitor la fratii si Dr.
acestia au fost urmariti prin actiune informativa de catre organele noastre.spre sfirsitul actiunii, agentului "STEIN MIRCEA" i s-au cerut citeva note despre respectivii, astfel că la arestarea lor, agentul a fost incredintat că si el a contribuit la arestarea acestora. In prezent fratii Dr. sînt condamnati la diferite termene privative de libertate.

Despre agentul "STEIN MIRCEA" se mai po ate arăta că este un agent ce sesizează in mod just unele probleme, $\mathrm{P} a c e ~ s e s i z a ̆ r i ~ d i n ~ p r o p r i a ~ i n i t i a t i v a ̆ ~ s i ~ i n ~ m a j o r i-~$ tatea cazurilor numai despre persoane de nationalitatea germană.Nu are rezerve Iaţă de conationalii lui si duce la indeplinire sarcinile trasate.

De mentionat este faptul că agentul "STEIN MIRCEA" nu si-a manifestat nici odată dorinta ca să plece din tară,nici temporar si nici defintiv.Stînd de vorbă cu el,a avut aprecieri pozitive cu privire la problema emigrărilor, condamnînd pe aceia care îsi părăsesc tara pentru a pleca in RFG sau Austria.Numai la indemnul organelor noastre, agentul a scris vărului său din RFG si i-a amintit că dacă ar putea, iーar face o vizıtă cu ocazia concediului său de odihnă.In urma acestei scrisori, vărul său din KFG i-a comunicat că a luat legătură cu autoritătile din RFG si a primit răspunsul că varul sau din RRF. poate sa vina in vizzită pe timp de 6 sáptămîni, cu conditia să primeasca un pasaport rominesc.Această instiintare a fost trimisă in Romînia si se află in prezent la Legatia franceză sectia consulară germană din Bucuresti.

In urma acestui fapt, Intentionam ca sa1 marsrutizam pe agent si la Legatia franceză din Bucuresti spre a lua legătură acolo cu insărcinatul pentru problemeLe germane si să discute despre problema plecarii sale. Mentionam că agentul si-a intocmit formele la militie in
cursul lunii ianuarie 1962,dar a lansat svonul că le are depuse incă din vara anului 1961.-

Alăturat va inaintăm spre studiu dosarul personal si 2 dosare anexă ale agentului "STEIN MIRCEA"

Seful Dir.Regionale

ItsColonel
STYSKAL WIIIIAM


Seful Serviaiplui căpitan
KECSKEMETY SLEEFAN

Red.It.maj.K.E. dact.1t.maj.K.E. 2 ex.

Doc. 12
1964. Raport cu propunerea de trimitere definitivă în RFG a agentului „Stein Mircea", întocmit de șeful direcției, colonel, Steskal Wiliam și șeful serviciului Kecskemety Ștefan.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9647, vol. 38, ff.188-190)

MTMISTERUL AFAOERTLOR THQERNE DIRGORTA REGIONALA B A N A $T$

SMRTCR SEORET
Datu $\quad 1964$
SE APROBA :

$=\square=\square=\square=\square=\square=\square=\square=\square=\square=\square=\square=\square=\square=\square$
prevegte propundres de tratml-
 agentu2ut "SDETM MTRCDA ${ }^{4 *}, \cdots$

## Agentul "STaTM MIRCEA" au numela real

, este năsout la data de
mişoaxa, fiul Lut Petru ģ Irtna, de profeste Ingtnam champsto anga jat Ia I, G, O, T, obtutean romin, nationalttetea gexmana, oassätoryt are 1 copti, domicilitt in M1misoare

Reonutaxse agentulut a Rost afoctuatt la deta ds $24, ~ T x, 1958$ pe baze de convtngere, f4tnd cunosout on un ciomant oxnetty st ou conoeptit sandtoases-

De Is recruteres se gt pind in prozent, agen-
 belstath de snformare in rindul elementelor urmbntto de orm grinele noestre-
 ou $5 x+14$ (ultarior arestaty $\mathrm{s}^{2}$ condamnath a fost retritbutt ou sums do 300 les, chttanta in ontgenal aflindu-se 1a dosemul säu.
gt aldis, buourindume de inorederea acastorn In cursul lund octombrie 1963, conform probaxl conduoerfi manstervuus, agentul a fost trims ou gax-
 rif sule in dfferito oraģe vest germme sä contactezs wa numar mare de persoone, atiti din conduoerea organfatiflor de


 spectoxul de poltile bobe raif din Bormenol ocosdentul si alfit. Watorimiele furntzate do acent pu fost a-

 ctuat çi. 1 s-a proms sprifin din partea color anata才 má sus, ob odats ou amterrea sa, va ft sutat sh ooupe un post corespungator pregutfrte shle de Angher chimist, Endfoindu-L-se difertte personce de la diverse fimme one $1-4$-r puted - juta pa sicent.-

In acest sens, se poato aryta numtrul de 2a firma "Bayer", domiosilat in Stuttgext, dx. de la fabrioa da laours Bostgheim, dro din Koln encajatol sixmet "Bayer" Tewerhusen gitallis-

Constatindu-se ce acentul "SEEIN MTROBA" ax pubea ft uti2 muncti informative stin vithom, PROPUXBM:

Aprobarea trimsterts agantulut daftnets.v in
$\mathbb{R}_{0} \mathbb{Z}_{0} G_{0}$ Impraun our sotia gुt copilul lus.
In afars persoanelor arabtate mal sus, gentul Gre foarte multe cunoştunte in R, F.G., In majoritatea lor elemente ce interesesz orgenele noastre, ou functhis in ondrul orgentzatios "Ianasmannsohaft", in mejlooul olomulut, oft git in alte partato-
de tymp, pind 2s gtabilixes 2ut definttive gt oragers pobmizalow pontru a ne putea fummot tnformstys

Ss thet Enod o pertonda do timp do outre sonv, II. din cadrul


 vseltures 10\% -

Mon, Lonam of odutar ou meshto mocowes gecnsulut



BERUZ DTRECTIDT RGGTONATH 0olone7,
spes Mablatin

