# MINORITATE MAGHIARĂ Dosar de problemă „naționalişti maghiari" 

Doc. 1
1966. Fragment dintr-un „scurt istoric" al Teatrului Maghiar de Stat din Timişoara: contextul înființǎrii, numǎrul de angajaţi, spectacolele pregătite, probleme de securitate avute în vedere. (ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 4-6)

Doc. 2
1966. Fragment din istoricul activităţii elementelor „naţionaliste maghiare" din oraşul Timişoara, întocmit de Biroul IV, Serviciul III, Direcția Regionalǎ Banat a MAI. Documentul prezintă principalele organizaţii ale minoritǎţii maghiare şi liderii acestora, activităţile întreprinse de aceste organizaţii, relaţiile cu Budapesta. (ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 7-12)

Doc. 3
13 ianuarie 1969. Hotǎrâre de deschidere a dosarului de problemă „naţionalişti maghiari", întocmitǎ de Inspectoratul de Securitate al Judeţului Timiş, semnată de It. mr. Cântăreţu Constantin şi It. col. Bota Gheorghe (şeful Serviciului I).
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 1-2)
Doc. 4
24 decembrie 1980. Plan de mǎsuri privind prevenirea, cunoaşterea şi neutralizarea acţiunilor naţionalist-iredentiste întocmit de Serviciul IIA din Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne. Documentul este semnat de It. col. Pǎdurariu Nicolae (coordonator de problemǎ) şi It. col. lanculescu Antonie, şeful Serviciului I/A, fiind aprobat de colonelul Mortoiu Aurelian (şeful Securității) şi de colonelul Nica Constantin, şeful Inspectoratului Judeţean Timiş al Ministerului de Interne. În cadrul documentului se prezintǎ specificul problemei, obiectivele propuse, instituţiile şi mediile supuse supravegherii, metodele şi tehnicile care urmau a fi folosite.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 65-75)
Doc. 5
3 august 1981. Ordin trimis de Direcţia I - Departamentul Securităţii Statului cǎtre Inspectoratul Judeţean Timiş, semnat de col. Popescu Stelian (şef Serviciu) şi gen. mr. Bordea Aron (şeful Direcţiei I). Este semnalată preocuparea istoricilor maghiari de a căuta documente cu privire la „formarea, continuitatea şi evoluţia poporului român" în diferite instituţii de pe teritoriul României. Se propun mǎsuri pentru limitarea accesului la asemenea documente şi prevenirea sustragerii şi scoaterii lor din ţară.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 274-275)
Doc. 6
8 august 1981. Raport al Serviciului IIA din Inspectoratul Judeţean Timiş al MAI trimis Serviciului II din Direcţia I, semnat de It.col. lanculescu Antonie (şeful Serviciului I/A) şi col. Mortoiu Aurelian (şeful Securităţii). Este prezentatǎ evidenţa foştilor condamnaţi din motive politice urmăriţi de Securitatea Timiş, se dau exemple de cazuri lucrate şi mǎsuri preventive aplicate, sunt enumerate obiectivele propuse în continuare.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 276-279)

Doc. 7
25 septembrie 1981. Raport privind stadiul actual al măsurilor luate şi rezultatele obținute pe linia problemei "naţionalişti-iredentişti maghiari", întocmit de It. col. Pǎdurariu Nicolae din cadrul Serviciului I/A din Inspectoratul Judeţean Timiş al MAI. Sunt prezentate: dimensiunea reţelei informative şi a bazei de lucru, cazuri de persoane urmǎrite, mǎsuri preventive aplicate, fenomenele cu care se confruntau ofiţerii de securitate care lucrau în problemă.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 189-192)
Doc. 8
1 martie 1984. Ordin trimis de Direcţia I din Departamentul Securităţii Statului către Inspectoratul Judeţean Timiş - Securitate, semnat de col. Popescu Stelian (şeful Serviciului) şi general-maior Bordea Aron, şeful Direcţiei I. Este prezentată activitatea emigraţiei maghiare din Suedia şi preocupǎrile acesteia de a-i sprijini pe intelectualii maghiari care erau dispuşi sǎ se angreneze în activităţi anticomuniste / antistatale. (ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 95-98)

Doc. 9
2 iulie 1984. Completare la nota de măsuri nr. D/0046.839 din 20.10.1983 în acţiunea „Oponenții 83 ", întocmitǎ de şefii U.M. 0610 şi U.M. 0544/225 din Departamentul Securităţii Statului, aprobată de general-locotenent Iulian Vlad şi general-locotenent Nicolae Pleşiţă. Documentul se referă la activitatea emigraţiei maghiare, la relaţiile acesteia cu intelectuali de naţionalitate maghiarǎ din ţara noastrǎ şi la mǎsurile propuse în vederea limitării culegerii şi rǎspândirii de informaţii despre situaţia maghiarilor din România. (ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 173-174v)

Doc. 10
23 martie 1988. Ordin semnat de It.col. Crǎciun Mihai şi colonel Raţiu Gheorghe, şeful Direcţiei I, trimis la Securitatea Judeţeanǎ Timiş. Documentul prezintǎ informaţii despre festivităţile organizate în Ungaria cu prilejul comemorǎrii a 950 de ani de la moartea lui Ştefan cel Sfânt şi propune mǎsuri pentru limitarea influenţei acestora asupra maghiarilor din România.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 139-140)
Doc. 11
9 decembrie 1988. În cadrul emisiunii „Fǎrǎ comentarii" realizată la Radio „Europa Liberǎ", Secţia maghiară, de Kasza László a fost prezentată o revistă-samizdat intitulatǎ "Strigăt de ajutor", care apăruse în România. Realizatorul a descris pe scurt conţinutul articolelor din revistă şi a citit integral „Cuvântul de salut".
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 69-80)
Doc. 12
21 decembrie 1988. Ordin semnat colonelul Raţiu Gheorghe, şeful Direcţiei I, trimis la Securitatea Județeanǎ Timiş. Este semnalatǎ prezentarea la „Europa Liberǎ", Secţia maghirǎ a conținutului revistei samizdat „Strigăt de ajutor", apărute în România şi se cere să se ia mǎsuri în vederea identificǎrii autorilor acesteia.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 67-68)
Doc. 13
16 ianuarie 1989. Ordin semnat colonelul Raţiu Gheorghe, şeful Direcţiei I, trimis la Securitatea Judeţeanǎ Timiş. Documentul prezintǎ declaraţiile dure făcute la adresa României de înalţi oficiali maghiari şi solicită sǎ se urmărească reacţiile etnicilor maghiari din ţara noastrǎ în legătură cu acest subiect.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 93-94)

Doc. 14
18 ianuarie 1989. Ordin semnat colonelul Raţiu Gheorghe, şeful Direcţiei I, trimis la Securitatea Judeţeanǎ Timiş. Sunt prezentate informaţiile difuzate de radio „Europa Liberǎ" despre manifestaţiile anticomuniste şi frământările social-politice din mai multe state socialiste din Europa de Est (Cehoslovacia, Republica Democrată Germană, Polonia, Ungaria) şi se solicită să se ia mǎsuri pentru a se preveni declanşarea unor evenimente similare în țara noastră.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 91-92)
Doc. 15
22 ianuarie 1989. Plan de căutare a informaţiilor în problemele naţionaliştilor şi iredentiştilor pe anul 1989, întocmit de Serviciul II din Direcţia I, aprobat de şeful acesteia, colonelul Raţiu Gheorghe. (ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 24-30)

Doc. 16
26 ianuarie 1989. Ordin semnat de colonelul Gheorghe Raţiu, şeful Direcţiei I şi trimis Securităţii Judeţene Timiş. Documentul se referǎ la mǎsurile luate de autorităţile maghiare în sprijinul refugiaţilor din România, la controversele privind rǎspândirea unor ştiri false de mass-media din Ungaria şi la mǎsurile preconizate în vederea limitǎrii plecǎrilor ilegale din ţara noastră.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 152-154)
Doc. 17
6 februarie 1989. Ordin semnat de colonelul Gheorghe Raţiu, şeful Direcţiei I şi trimis Securităţii Judeţene Timiş. Documentul se referă la decizia autorităţilor maghiare de reînhumare a fostului prim-ministru Imre Nagy, pe fondul reconsiderării evenimentelor din 1956 ca „insurecţie popularǎ", trasându-se ca sarcinǎ urmǎrirea influențelor exercitate de aceste evoluţii surprinzătoare din ţara vecină asupra cetăţenilor români. (ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 60-61)

Doc. 18
6 februarie 1989. Ordin semnat de It. col. Crǎciun Mihai, şeful Serviciului II şi colonelul Gheorghe Raţiu, şeful Direcţiei I, trimis Securităţii Judeţene Timiş. Este semnalatǎ publicarea de către revista „Hitel" din Ungaria a unei "declarații" semnate de reprezentanții recent înfiinţatei "Comunităţi pentru apǎrarea intereselor refugiaţilor ardeleni Bethlen Gabor" şi se solicitǎ luarea unor mǎsuri în vederea neutralizării influenței acestei organizaţii în România.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 53-54)
Doc. 19
9 februarie 1989. Plan de măsuri vizând contracararea acţiunilor ostile iniţiate de către „Forumul Democratic" din Gyula - R.P. Ungară, întocmit de It.col. Pele Petru, şeful Serviciului I/A din Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 17-18v)

## Doc. 20

13 februarie 1989. Ordin semnat de colonelul Gheorghe Raţiu, şeful Direcţiei I şi trimis Securităţii Judeţene Timiş în care se cere prevenirea multiplicării ilegale şi difuzării unor romane şi piese de teatru scrise de autori maghiari.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, f. 51)

Doc. 21
martie 1989. Notǎ cu privire la comunicatul difuzat de Televiziunea R.S.S. Moldoveneascǎ în 9 martie 1989 despre manifestaţia care a avut loc în Chişinău în ziua precedentǎ. Circa 5000 de oameni au cerut trecerea la scrierea latină, oficializarea „limbii moldoveneşti" şi revizuirea graniţelor.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 63-64)
Doc. 22
6 martie 1989. Ordin semnat de colonelul Gheorghe Raţiu, şeful Direcţiei I şi trimis Securitǎţii Judeţene Timiş. Sunt prezentate informaţii despre manifestările organizate în Ungaria cu ocazia zilei de 15 martie, activităţile antiromâneşti ale autorităţilor din ţara vecină şi ale emigraţiei maghiare, tulburările produse în U.R.S.S. şi R.S.F. lugoslavia şi se solicitǎ prevenirea influenţei acestor evenimente asupra cetăţenilor români.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 57-59)
Doc. 23
martie 1989. Notǎ în care este redat conținutul articolului apǎrut la 9 martie 1989 în ziarul „Moldova sovieticǎ", intitulat „Raţiunea trebuie sǎ triumfe". În articol este abordată problema manifestaţiilor anticomuniste organizate în 26 februarie la Chişinău şi mǎsurile luate de autorităţi.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 65-66)

## Doc. 24

11 martie 1989. Ordin semnat de colonelul Gheorghe Raţiu, şeful Direcţiei I şi trimis Securităţii Judeţene Timiş. Se solicitǎ intensificarea supravegherii populaţiei, în special a persoanelor aflate în baza de lucru, pentru a se preveni apariţia în România a unor manifestări anticomuniste, similare celor produse în alte state socialiste europene.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 62-62v)
Doc. 25
aprilie 1989. „Instructaj cu măsurile ce trebuie întreprinse pentru prevenirea şi neutralizarea fermă a activităţilor naţionalist-iredentiste ale elementelor ostile din mediile etnicilor maghiari din ţara noastră, iniţiate sub influenţa situaţiei politice şi social-economice din Ungaria, precum şi a acţiunilor antiromâneşti ale cercurilor reacționare din Occident şi ţara vecină".
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 31-49)
Doc. 26
aprilie 1989. „Instructaj privind acțiuni ostile prezente, de factură naţionalist-iredentistă desfăşurate sub acoperirea cultelor reformat şi romano-catolic. Modul cum serviciile de informaţii interne cu problematica de profil au acţionat pentru cunoaşterea şi prevenirea actelor de acest gen; sarcini ce ne revin în vederea îmbunătăţirii controlului de securitate în domenille respective".
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 50-61)

## Doc. 27

6 mai 1989. Ordin semnat de It. col. Crǎciun Mihai (şeful Serviciului II) şi colonelul Gheorghe Raţiu (şeful Direcţiei I) şi trimis Securităţii Judeţene Timiş. Sunt prezentate acţiunile emigraţiei maghiare din Occident (trimiterea de ajutoare maghiarilor din România, culegerea şi popularizarea informaţiilor despre situaţia maghiarilor din ţara noastră, diseminarea tezelor istoriografiei maghiare cu privire la istoria Transilvaniei) dar şi activităţile emigraţiei române împotriva proiectului de sistematizare a satelor.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 149-151)

Doc. 28
19 mai 1989. Ordin semnat de colonelul Gheorghe Raţiu (şeful Direcţiei I) şi trimis Securităţii Judeţene Timiş în care se solicită luarea unor mǎsuri în vederea zădărnicirii tentativelor cercurilor disidente din Ungaria de a obţine informaţii despre cadre de Securitate şi Miliţie.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 37-38)
Doc. 29
23 mai 1989. Ordin semnat de It. col. Crǎciun Mihai (şeful Serviciului II) şi colonelul Gheorghe Raţiu (şeful Direcţiei I) şi trimis Securităţii Judeţene Timiş. Se dau informaţii cu privire la apariţia în Ungaria a unei noi publicaţii în limbile maghiarǎ, românǎ şi germanǎ intitulată "Buletinul Transilvaniei" şi se solicitǎ intensificarea supravegherii etnicilor maghiari din România.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 143-144)
Doc. 30
24 mai 1989. Ordin semnat de colonelul Gheorghe Raţiu (şeful Direcţiei I) şi trimis Securităţii Judeţene Timiş cu privire la mǎsurile propuse în cazul „Petarda".
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, f. 23)
Doc. 31
12 iunie 1989. „Plan de măsuri privind măsurile informativ-operative ce se vor intreprinde pentru data de 16.06.1989 (reînhumarea fostului premier maghiar Nagy Imre în R.P.U.)", semnat de It. col. Pele Petru, şeful Serviciului I/A din Inspectoratul Judeţean Timiş.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 13-14)
Doc. 32
27 septembrie 1989. Notǎ de mǎsuri trimisǎ Inspectoratului Judeţean Timiş de U.M. 0110 şi U.M. 0610 privind supravegherea evenimentelor organizate la Arad în cinstea revoluţionarilor maghiari de la 1848. (ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 4-8)

Doc. 33
4 octombrie 1989. „Plan de măsuri cu privire la acţiunea din 6.10 .1989 (evenimentele organizate la Arad în cinstea revoluţionarilor maghiari de la 1848)", semnat de It. col. Flore Nicolae (şeful Serviciului 0110) şi It. col. Pele Petru (şeful Serviciului I/A din Inspectoratul Judeţean Timiş).
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 1-3)
Doc. 34
7 octombrie 1989. Ordin semnat de It. col. Crǎciun Mihai (şeful Serviciului II) şi colonelul Gheorghe Raţiu (şeful Direcţiei I) şi trimis Securităţii Judeţene Timiş. Se prezintă informaţii cu privire la evoluţiile politice din Ungaria şi se solicitǎ intensificarea supravegherii persoanelor din baza de lucru.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 40-41)

Doc. 1
1966. Fragment dintr-un „scurt istoric" al Teatrului Maghiar de Stat din Timişoara: contextul înfiinţării, numărul de angajaţi, spectacolele pregătite, probleme de securitate avute în vedere.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 4-6)

## SCURT ISTORIC

Teatrul Maghiar de stat din Timisoara a fost infin tat in anul 1953, dintrun teatru muncitoresc de amatori. Primul spectacol a fost "Masenca" lui Afinogenov, al doilea "Paraziti" lui Csiky Gergely. Acest din urma spectacol fost vizionat de catre comisie din Ministerul Culturii in urma carei sma luat hotarirea de infilntare.

Primul director al Teatrului: Emil Josan. Membrii fondatori: Balogh Piroska, Baranyi Béla Bertalan Magda, Caengery Ica, Hornok Rotália, Kasny Ilonka, Kriszter Béla, Liśszlo Gyula Pataky Tibor, Rappert Károly, Péter J́́nos, Péter Anna, Sáabó Já nos, Tóth János, Várady János, Zádor Erzsébet, Temesváry Gitta si altii.

Incepind cu stagiunea 1954/55 colectivul soa inmultit cu absoluenti ai Institutului de Teatru "Szentgyörgyi István". Printre acestia amintim pe Ebergenyi Tibor, Puhala Ernô, Szabó Ká roly, Jánó János, Taub Jánoss /dinsul evenind mai pe urma direc. torul teatrului./

Primul eveniment de rasunet a fot premiului II, la intrecerea pe tare a teatrelor cu limba maghiara, spectacolului "Monserrat" de E,Robles, si premiul I.interpretare actorului Sinka Károly, iar premiul $I I_{\text {. }}$ pentru interpretare actorului \$zabó Lajos.

Printre spectacolele mai importante, apreciate, amin. tim "Discipolul diavolului" de G.Beshaw, "Cinele gradinarului" de Lope de Vega, "Invatatoarea" de Bródy sándor, toate in regia lui Taub János si "Student in medicine" de Bródy s.in regia lui Taub Jénos sí Kớra Ilona, distins cu premiul I pentru cea mai buna interpretare feminina, acordata actritei Balogh Eva, la concursul
pe tare al tinerilor interpreti.
Teatrul nostru a depus o activitate intensa pe tarimul sprijinirii drameturgiei originale, reprezentind la un nivel ar tistic de certa valoare piese ca "Celebrul 7o2" de Al Mirodan. "Secunda 58" de Dorel Dorian,"Ziaristii" de Al Mirodan "Ghitare mincinoasa" de T Busecan,

Dupa plecarea lui Taub János, conducerea a fost preluata de wxe catre Krausz Imre, timp in care swau pus in scena repo rezentatii cu larg ecou in findul spectatorilor si presei ca "Micii burghezi" si "Azilul de noapte" de M.Gorki primul spectacol insemnind succes actritelor Péter Agnes si Adleff Ingeborg, 1a consussul teatrelos din tara, succes concretizat prin premiul II, si respectiv III oentru interpretare feminina. De un frumos succes s-a bucurat piesa scriitoarei poloneze, Zapolszke "Moralitatea doamnei Dulszka", regia Kóra IIona.

Peatrul dispune de urmatoarele ateliere: pictura, croitorie, barbati si femei, cizmarie, tapiterie, timplarie, buteforie, si un mecanic.

Numarul salariatilor actual:93 persoane.
Bela infiintare pina in momentul de fata, teatrul a tinut 100 premiere, 1,800 spectacole in fata cca, 1,000000 de spectatori.

Dealungul anilorprin grija si ajutorul Partidului si Sfatului Popular, prin imbogatieea colectivului cu interpreti talentati, formati in scoli superioare, teatrul a incercat safie un indrumator permanent al oamenilor mancii, dezbatind pe scena multe din problemele societatii zilelor noastre, in spiritul angae jamentului si eticii comuniste. Desi in activitatea lui au fost unele scaderi, sub actualul director, Sinka Károly, pornit depe scena timisoreana, ne dam toate silinta de a corespunde inaltelor indatom riri ce ne revin, indatoriri care se contureaza clar in lumina ulti meler documente de partid privitoare munca culturala in tara noast-

Din punct de vedere al activitaty organelor noastre, la Teatrul Maghiar se pot arăta următoarele aspeo te:

Baza operativă esto fomată din două element foşti mombrii a "Comunitaţif maghiare" ce a activet inain te de 23 August 1î44.

In sohimb au fost identificati mal multi dintre of ou monifestări nationalisto.

Dintro aceştia un caz olocvent oste acola al Iui SZZABO ION electrician care organizind un ohof la el aoasă a ointat impreună ou unill salerlati a \& Patrului maghiar "Innul maghiar" si au evut manifestăni duşmănoase 1a adrese regimului nostru.

O atontie deosebită trebuie acordetă numiţilon VARGA VILIAII, FABIAN FRANCISC si MARRO LUDOVIC foṣts. luoraţi prin obţinera unor materialo de mică importanţă.

In anul 1966 a fost adus de Ia Trg. Mureş un alt director, anume actorul SINKA KAROI, spemindu-se intrw Imbunătăţíre a aotivitutiti acestui Teatru.

Nu mult de le venirea noului direotor,actoril siachiar pensonglui administrativ s-au impărtit in dou tabere una de partea directorului (in speclal coi tineri) si alta impotriva. lui.

Direotorul SINKA CAROL a neglijat repartitif 'Io 5i spectacolele, partioipînd la chefuri interminabile, ba mai mult la unul din aooste chofuri a avut si manifes†ărti ausmãnosso.

Filad $\hat{\text { insă }}$ oriticat pentru comportarea an ultimul timp s-a mal indreptat.

Tot din inlolstive direotorului. SINIKA. in sta giunea anului 1966 au fost aduşi. 4 actori din alto oraşe Şi doi regizori, oheltuindu-se astfel inoă de la inceput fondul nescriptic. Cees ce, esté irportent oste faptul că unli dintre acesti aotori cum a fost fapApoet iofy de la claj sau resizorul HUNTADY ALBXANDRU putea foarte bine să fie ingloouiti actoril si regizorif angajati ai ToatruIui.

Doc. 2
1966. Fragment din istoricul activităţii elementelor „naţionaliste maghiare" din oraşul Timişoara, întocmit de Biroul IV, Serviciul III, Direcţia Regională Banat a MAI. Documentul prezintă principalele organizaţii ale minorităţii maghiare şi liderii acestora, activităţile întreprinse de aceste organizaţii, relaţiile cu Budapesta.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 7-12)

Naţlonelismul esto genenat de orínduirea capitalistă, filnd o ideologictipoliticä peactionară ou ajutorul oănela bunghezia csută să-1 dezbine pe oamenil muncil de diferite neţionalităţi si să le släbesscä unitatea de clasă In scopul distragerif atentioi lor de la lupta impotriva explostăcil capitalisto.

In epoce imperialismulux, burgheria a transfor. mat nationalismul intr-un mijloo ldeologio de pregätire a cäzboalelor şi de justificare a politicil de farobire a popoarelor.

In Românla burghezta mosiereascăs-a dus o politioă sistematică de promovare şi intretinere a ourentelor naţionaliste. Această politioă a fost dusă atitt de cätre burgheria si mosierimea română cit gi de oătre opitaliştin si mosioxii de altă netionalitate. In acest soop, burghezia şi mosierimea română pe do parte iar capitaliştil si mosit r\&i apartinind naţonalitătilor conloouitoare, pe de altă parte, au orelat o serio de organizaţi si partide nationa-list-sovine, prin care oăutau să-şi realizeze politioa lor de aţitare arif neţionale. $\|$ Tbvrăjbeşte sí stäpineşte", era deviza după care se conduceau olasele exploatatoare, Indifenent de naţionalitate, ou politica lor neţionalist-şovină.

Marxism-leninismul a demesoat ideologia si politica nationelistă burgheză si a fundamentet ştinţific teoria şi taotioa partidului revolutionar al clasei muncitoare in problema naţlonslă.

Rästurnarea diataturil fasolste la 23 August 1944 a constitult o cotitură istonică si in viaţa nabiona－ I草能立ilor conloouitoare din thara noastră．

Activitatea nationalist iredentistă（ireden－ tism $=$ miscare politioă bungheză，naţionalist－govină ai oăbe2 aderenti urmăreso anexarea unor teritoril unde loou－ Leso si conationali ai lor）in nindul populatiel maghiare a inceput să fie desfăşurată mal intens după primul războí mondial．Acoast⿱艹⿰犭㔾日心 activitate era organizată de oütre statul hortist maghiar si sustinută de oătre burghezia ş mosieni－ mea neţionalistă maghiană din Transilvania．Astrol，după tratatul de peoe de la Trianon，semat la 4 iunie 1920， care stablloa Unirea Transilvanioi ou România，Ungaria hortista a organizat，prin intemediul reprozentențolor diplomatice maghiare，al unor profesori，soriltori si zia－ risti o intreagă campanio iredentistä po plan international In legătura ou Transilvania pentru a convinge guvernele celorlalte state de＂nedreptatea＂ce $1 \mathrm{~s}-\mathrm{a}$ făcut．Pentru ca acest ourent reaotionar să capete un oaracter de masă au fost Anfilntate le Budapesta o serie de asocistil si organi． zaţll oa：＂Uniunea Trezirea Maghiarilon＂，＂Unlunea Scaunul Vitejesc＂，＂Federatila Nationala a Femeilox MaghLare＂oto．

In aceste imprejurăria luat finţ̧ă la Oluj prima organizaţie politioă ou caracter nationalist，denumi－ tă＂Federaţia maghiarilor＂，condusă de magnati si lati－ fundiani maghiari din Transilvania oane a fost insă desiln－ ţată de guvernul român．

Ulterior，s－au pus bazele＂Partidului Maghlar＂ （care a activat 申i in oraşu Timisoara）in conduoerea cäruia au intret conduoătorl af fostei＂Federatia Meghiari－ Ior＂．Această organizatile príntr－0 intensă propagandä se strădula să unească f̂n rindurile sele toate păturile sociale ale populaţiel de nationalitate maghlară，pentru a－ș intă－ ri influenţa in visţa politioă．

In aoțiunile sale iredentiste＂Partidul Maghiax din oraşul Timisoara fost sprijinit de alerul romano－cato－ lio reformat si unitarian．Organizaţille Clericale maghiare propagau pe o scară largä idello nationalismului şi iredon－ tismului．Congresele ecleziastico organizate le Budapesta au fost cole mai mari foruri de la care se propsgau ideile iredentiste si．netyonaliste．
-In timpul diotaturii carliste, cind aotiditatea partidelor politice a fost intemzisă, burghezia, mosierimea si olerul reactionar de nationalitate maghiară au inflinţt "Comunitatea maghiară" din Românla ou sediul Ia Cluj.

In oraşul Timispora comun tatea maghisara era orgabizată astfel:

1. Comitotul Central din care făceau parte Dr. KAKUK IANOS preşedinte, MARZY MTHAIY, SZAPANOS IULIU, Dr. SZATMARI IAIOS subpreşedinti, DOMTNIMSZ LASLO Seoretar general, Dr.GYULAY IANOS şi Dr. OBHRST ZOLTAN avocati proc. adjunaţI.
2. Seotia Culturală presedinte MARZY MIHALI
3. Grupa invăţamint conducător Dr. KUHN FERENC
4. Activitabea oxtma-şcolană, comun, munoă a artistilor amatorl conducator FODOR IOSTE.
5. Grupa de teatru, Iiteratură, ştinnţä si artă conducător DEBRETENY STEFAN.
6. Sectía economicá pregedinte SZAPANOS IULIU
7. Sectila agrioolă conduoăton SZERMIES KALMAN
8. Sectia industrialä, comercialu, 㧱vătănint profesionel Şi reparthzăi de munoä conducător SZAPADOS IUIIU, senlor.
9. Sectia cooperatorilor conducattor Dr. OBERST ZOITAN.
10. Sectía sociala presedinte SZAMARY IANOS.
11. Seoţia vecinătătilor conducător MoINAR CAROI.
12. Seotia tharet conducätor PBYER IANOS.
13. Sectia de binefacene Si asistenţă medicală conduaätor TEIEGDI NANDOR.

Figcare seotio mentionată mai sus isflavea in sfară de conducător sau preşdinte inoă un număr de 2 sau 3 membrili care se ocupau de problemele de oonduoere ale seotiei respeotive.

Conducerea comunitătii maghiare din oraşul Timisoana a aŭutat să inscrio in această organizatie citi mai multy membril in scopul desfäsuranil unei vaste activităţi neţLonaliste.

Deoarece bu au reuşit să realizeze atragerea Antregli mase a populatiol de naționalitato maghlara au Iust măsuri si au infintotat oit mal multe asociatil relighoase ("Uaiunea Tharetului romano-catollo"), culturale, organizatia tineretului maghiar l sportive (Clubul Regata) eto.

Cu ajutorul acestor asogiaţil făceau o viopropagandă nationalistă prin tinerea diferitelor oonferinte, serbarif la care participau numal persosne de nationalitato maghiară, excursil, intilnini sportive, etc.

Pontru aotivitatea care o desfăçura comuatetea maghiara avea ziarul "Deli Hyrlap" care ora subvenţionat de oătre Ministerul de Interne al Ungeriei Iuner ou sum made 20 mis I日 1.

Acost ziar a lost condus de gUBAN ENDRE, VUGHETIOI ENDRE SA Prof.Dr. PUHALA AIBXANDRU.

In plus comunitatea maghiară avoa un serviclu special de informath care oulegea date cu caracter eoonomic, politio, social ģi ou privire la unele măsuri care se Iuau impotriva conducatorilor, informatili care erau transmise prin centrala de la Aiud la Budapesta.

In acest sens poate if dat oa exemplu organizathia de splonaj condusá de MARTON ANTON oare a inglobat un numar de 26 de membri.

Prin consulatele maghiare existente in tare
 to instructiuni, asupra felului in care să-şi desfăgoare aotivitatea care constau in:

- Intoomirea unui rencensămint care să ouprindä numelo $\$ 1$ prenumele de familio, numarul membrilorg profesiunea, starea matorială.
- Protopopiatele sä executo pe confesiuni numărul oredinclosilor, obligarea acostora de a se insorle in parohil si de a plăti impozitele prevăzuto de lege.
- Comunitato va intocmi o situaţie clara Şi exaotă tinerilor intro 15-18 ani Şi separat a oelor intre 18-40 and si $40-50$ and.
- La cel care nu erau supuşi obligaţiunilor militare se anăta aptitudinile in aceastä direotio, iar cei. oere au setisfăcut aceste obligaţiunl sau sint in activitate se arăta contingentul, gradul, arma din care fac parte sit timpul cît este sub armă.
- Să se oumpere pe oit esto posibil de oătro o omunttate, Băncl maghiare si organizatyuni, proprietătile proprietarilor unguri repatriaţi sau caro vor să le vindă.
- Contrala comunttătí de comun acord ou apil biseriailor vor porni o propaganda pentru contralizacea minoritarilor unguri intr-o singură reuniune are va actiona sub denumirea de "UnLunea tuturor ungurilor din România pentru lupta maghiară şi de redobindithteritoriale".
- Sohimbarea curierilor cu altii not pe timp de 4 Iuni.
- Angajarea printre aceştia si a persoanelor de sex fomenin.
- Tlaerelor Lete 1i se va da deplinä libertate pentru a ounoaste bärbaţi români şin speckel ou persoaae care pot fi, utile Blroului de informatif.
- Toti tinerif de 15-21 ani să fie obligati pentru a faco parte din organizatia inedentistä care vor fi instruity conform normelor orgenizatiei "Lenente" din Ungaria care exista in cadrul Comunitătil sub camurlarea de sooletatit oultumale si de educaţie flutoă.

Deasemenea consulatele maghiare au det si alte Instructiun csre indemnau la activitate iredentistă.

După 23 August 1944 odata ou interzicerea tuturor organizefiilor politice a fost interzisă si comunitatea maghiară. Cu toate acestea fostis conduoători au continuat să menţină o psihoză neționelistă in mindul populaţiel de nationalitato maghianä.

In perioade avenimentelor contrarevolutsionare din R.P.Ungaria 1956 aceste elemente au desfäşurat o aotivitate naţionalistă de simpatizane ou evenimentele ducerea unei aotivitaty de educare in spirit nationalist a tineretum lui eto.

Po raza onasului Timisoara au venit din Trabsilvania de Nord multe elemente care au activat in
organizatiii ou caracter terorist oum ar fi "Garda zdrenţărosilor", "Partidul Crucile ou Săgeţ", "Partidul reinnoiris maghiare" şi altele, elomente care in prezent sint Iuate in ovidentele organelor noastre.

In prezent situația elementelox fost conduoătoare in comunitatea maghlară se prozintă astfel:

Din numărul total de 42 elemente 15 sînt decedate, 8 sîat plecate din ţara, numitul Dr. OBERST ZOLTAN şi. SZAPANOS IULIU junior sint agentil organelor noestre (au fost lucrati in actiuni informativo conform Ordinului 70), ARATO AINDOR, Dr.KUN FERENC, GYORBTRO"DEZIDERIU Si altit sint plocati in alto localităti finn semnalati, restul de elemente o parte sînt luate în evidenţă la Cap.II. al problemei iar altele sint dopăşte de vinstä.

In ultimil anil elementele dusmănoase de natioמalitate maghiară au continuat să destäşoare activitato duşmănoasă şi nationalist sovină care se caracterizează prin:

- Sorieri ou comţinut duşănos şi nationalist şovin unde poate $f i$ dat ca exemplu cazul numitilor UGRY CAROL fost demascat de către organele noastre, FRUCTH FRANCISC soriftor fost avortizat, CSOMOS EMERICH Si BERTA DEZIDERIU şialti.

Manifestăr nationalist şovine care constau In acola oă "populațita maghiara din România nu ar avea aooleaşi drepturi ou celolalto minorităţi, oă sint persecutati. in care sens au fost desfinţate si soolile ou limba de pre. dare maghisră, oă Transilvania de Nord ar apartine Ungariei etc.

- Calomnierea unor măsuri luate de partid si de stat, subaprecierea realizarrilor din ţara noastră şi preamărirea modului do viaţă din R.P.Ungarla.
- Toate aoestea sint generate do influenţa unor elemente duşmănosse care ne vizitează ţara din R.P. Ungaria sau in discuţiile pe oare lo poartă ou elementele duş mănoase din oraşl nostru care merg in vizită in R.P.U.

Doc. 3

13 ianuarie 1969. Hotărâre de deschidere a dosarului de problemă „naţionalişti maghiari", întocmită de Inspectoratul de Securitate al Județului Timiş, semnată de It. mr. Cântăreţu Constantin şi It. col. Bota Gheorghe (şeful Serviciului I).
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 1-2)
SE APROBA:


$$
13 \text { I. } 1969
$$

privind propunerea de deschidere a dosarului de problemă "NaTTONAIISTI MAGHTARI".-

Pe raza judetului Timis inainte de 23 August 1944 in rindul populaţiei de naţionalitate maghiară au aotivat mai multe organizaţii ou caraoter nationelist-zovin, cum au fost "Partidul Maghiar" . "Comunitatea Maghiara" " "Tineretul Maghiar" şi alte asociaţii si grupări care crau coordonate de a onducerea pe tară a "Comunitățì Maghiare".

O parte din elementele care au activat in organizatiile de nai sus au oontinuat să desfăşare aotivitate duş mănoasă si după 23 August 1944, ele fiind cunosoute In eviden. ţa organelor noastre.

In viitor acesta elemente vor fi lucrate in doserul de problemă "NATIONAIISTI MAGHIARI", dosar inn care vor 土i incluse gi elementele aflate in atenţie din rindul cultelor neoprotestante (reformaţi maghiari Şi evanghelici Iutereni), preoum si elementele duşmănoase de naţionalitate maghiară de la Teatrul de stat maghiar si conaclul literar maghiar nAdy Endre".

> Faţă de cele de mai sus,

PROUNEM:

- A se aproba deschiderea dosarului de problemä "NATIONAIISMI MAGHIARI".-


Doc. 4
24 decembrie 1980. Plan de măsuri privind prevenirea, cunoaşterea şi neutralizarea acţiunilor naţionalist-iredentiste întocmit de Serviciul I/A din Inspectoratul Județean Timiş al Ministerului de Interne. Documentul este semnat de It. col. Pădurariu Nicolae (coordonator de problemă) şi It. col. lanculescu Antonie, şeful Serviciului I/A, fiind aprobat de colonelul Mortoiu Aurelian (şeful Securităţii) şi de colonelul Nica Constantin, şeful Inspectoratului Județean Timiş al Ministerului de Interne. În cadrul documentului se prezintă specificul problemei, obiectivele propuse, instituţiile şi mediile supuse supravegherii, metodele şi tehnicile care urmau a fi folosite.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 65-75)


- privind prevenirea, cunoagte zea gi neutralizarea actiuni-
lor metionalist-iredentiste. -

Pe raza judeす̧ului mIIIS trăleac aproepe 78.000 10euitori de notionalitate maghiara., conoentrati mai mult in Mimiछoara, Lugoj, Jimbolia, sormac, Dumbravitye, Dumbrava, Sinnartinul Maghiar, Uiver, Otelec, Bodo, Tipari, Cherestur §i alte localitua ti. Printre acegtia aint elemente care au La, cut parte din diferitc organizatii nationalist-iredentiste, au Rost inrolati in armata hortistă, au fost condamnati, avertizati ori s-au luat alte măsuri asupza lor pentru maniPestumi gi activităti ostile, preeum ai persoane care intretin relatii suspecte cu fude gi legäturi din strulinatate, pretabile la influiente negative din partea emigratiei reactionare din atrăinătate, -

In munioipiul thraigoare, centru cultural gi univeraitax, functioneazar institutixi social-cultuxale ale populayiei. de naţionalitate magniară.-

Prin punctele de mic traifo din zona de Erontierb precum git cele doua P.C.F.T.-uxi de pe saza judetnulut git altele. intre amal un maxe numar de tuxigti gi vizitatoxi de netionailtate maghiart, printre care au fost depistate gi persoane ou atitudini ostile sau precoupari de a introduce in tavĕ meterfale cu caracter naţionelist-iredentist.-

Din informatille obthimute gi inceosebi a datelox puse la dispozitia noastră de către Dixecţia I-a prin PROGZANuk DE MASURX gi aite materiale, rezulta cä aerviciile de spionaj,
crganizatille gi cerourile reactionaxe din străinătate gi-au intensificat actiunile nationalist-iredentiste indreptate impotriva independentyi, suveranitătil gi integritătgit teritoriale a tyarii noastre, utilizind o gană diversificata de forme gi metode.Dintre acestea se romarce preocupările pentrus antrenarea unor personalităti po12.tice din stratinătate la acţiuni in favoarea elementelor naţionalistiredentistes campanil antiromênegti; proliferazea unor gruparsi nefio-milist-iredentiste ce au ca oblectiv direct, problema drepturilos 3ationalitätii conlocuitcare maghiares folosirea unor reuniuni internationale fin scopul promovariti de actsiuni nationalist-iredentiste: intentil ale unor cercuri hortiste din occident de a comite pe teritioriul taril noastre acte ou caracter violent, terorist; eforturi pentru reactivizarea unor elemente ostlle autohtono; amplificarea gi diversificarea propagandei nationalist-iredentiste gil implicerea tot mai mult in aceste actyium a centrelor ouitice.-

In acelagi timp se mentiin la un mivel midicat acţiunile de incitare ou caracter naţionalist-ixedentist desfaggurate de cam tre elemente duģmănoase din MHgLGA": independent sau in legătuxă ou cele din emigratia maghiară. In acest sens, aparitia sistematice a unor lucräri cu caracter literar gi indeosebi in domeniul istoriei gtnografiel gi fololorului, a unor axticole gi emisiuni radio-f.V. ía carc sînt aboxdate $2 n$ mod tendenţios probleme refert toare la Mransilvania gi nationalitatea conlocuitoare maghară, exercita o puternicä aoţiune de influientare gi stimulare asupra elementelor cu preocupăx nationelist-iredentiste din tara noastra. Ou acelagi scop sint folosite gi mmexoasele contacte prilejuite de sohimburile turistice, culturale, viatite la rude, etc.-

Sub influienta incitărilor din exterios, continua sa aibe 100 manilestaric caracter nationalist-iredentist in cercuri mai largi ale populaţiei de nationalitate maghiasă, dar mai ales in rândul unor elemente de vîxi, ou sau Părè antecedente politice reactionare, cunoscute cu preocupări de natura să afecteze politica pextidului git statului nostru in problema naţionala, indeosebi dintre creatorii de artă, istorici, sociblogi, publicisti, cadre didactice, desorvenți ai diferitelor culte, 0 atenţíe deosebită acordă educărif in spixit nationalist-iredentist a unor tinexi maghiari, indeosebi a cadrelor ce studiază in scoll gi facultăti.-

Principalui domeniu asupra cănula acestecelemente Sgí concentrează atentia îl reprezintu, ca gi in trecut, problemele vietii spirituale ale neţionslitătili conlocuitoare maghiare, indeosebi invăţămîntul in limba moternă, unor activitäti gi manifestări nations-

## - 3-

11st-Iredentiste gi Inceaxcă să il se dea o acoperixe legal ananin folosirea prile juxilor oferite de reuniunile cu caracter cultural artiatice, cenacluri, ete.-

Avind in vedere carracteristicile actuale gi complexitatea situatici operative in aceastc problemai - se subliniază in PROGRAINL DE MASURI elaborat de cätre Departamentul Secuxitü til Statului - activitatea de prevenire, cunoagtere gi neutralizare a actiunilor netionalist-iredentiste ve constitui git in viitor o sarcină pxinoipala a Nntregului apanat os seouritate gi ve

2.- Ineusirea temeinică gi aplicavea in practică a documentelor de partid cato se referíl la rezolvarea problemei noe tionale in fora noastra, oxdhelor conducerif Ministerului de Interne gi Departanentului Securstưtii Statului ce reclementeaze munca de securitate pe această linie.-
2.- Imbunătatixea controlului informativooperativ in toate oblectivele, locurile gis medile unde pot să apară acm tiuni gi menifestari nationallet-iredentiste, in vederea ounong texti, prevenirit gin neutroliză24 acestora.-
3.- Adoptarea cu mas mare operativitate a mijloace. lor gi metodelor folosite de organele de securitate pentru combeterea ucţinillor notionelist-iredentiste, in rapozt ou amtatiile survenite in situatia operativa, -
4.-Cregteren responsebilit in solutionarea informatillow wefexitoare la sctivitäti nationo List-ixedentiste gi extinderea actiunilor de influienţare, compromitere gi descurajore a unor persoane gi cerouri din thară gi struanătate.-

Realizarea unel mai eflelente cooperaidt ou celelel te servioil informativ-operative din inspectozat, ou posturile de militie care au pe raza lor de activitate elemente ce Zac oblectul muncii pe linia problemei, precum gi cu alte organe gi organizatii de stat gi obģtegti pentru pwevenirea oxicăror maniLestäri sau actiuni naţionalist-ixedentiste in zone de responsabllitate. -

Pentru realizarce acestor obiective, se vor intrepxinde urnătoarele;

WASUI:
I.- Rentru Ambunătăticea controlului informativoperativ in toate obiectivelem locurile ai mediile unde pot gă
2.- La nivelul judeţului, ca umare a analizei efectuate, au rezultat urnătcarele obiective, locuri gi medii care se vor asigura ou prioritate gi in scop preventiv un control informetiv corespunzător, avindumse in vedere coneentruxxile de elemente cu preocupăxi naţionalist-iredentiste sau comportări se pot evolua in actiunt ostile ou un asenezea caracter:
a) - Teatrul Highiar de Stat din Timigoara;

- Redactio ziesului mszabad szon gi subredactitie
ziavelos "GLORE" gi "IFIU MuTKAS":
- Conaclul "pravyo zocman":
- Cozul bgeia barroxn din Pimisoazas
- lazzeul Banatului din timisoara gi casa memorială "BBia BARHOK" din Sinmicolaul lare;
- Sectils maghtara da la editura "Racia";
- Personalul de motionelitete maghiaxa din unitu-

- Sectic maghiare a bibluotecil muncipalo:
- Persoane cu preocupări Literare, istorice git et
nografice:
- Sectia auto a cooperativel "DIWamon.
- Localithtivile din moatul xural Recag gi Dumbrăvita
- Rosopuna ofiteris din problema
- Cadre didectice gi studenti de nationalitate ma-
 migoara, indeosebi facultĕtile de Electrotehnich, Construeţit gi Mecanică:
- Lioevi du Limbe de predare maghtaragy
- In mediul cadrelor didactice gil Scolile genorale NTr. 1 gi 15 precum gi sectỉile de la geolile generale Mx.11, 14, 18, 20 git 22 ain Timigoara;
- Cenaclul atudentesc de limbar maghiară "lamoharar"
- Pormetia artistica mghaIA";
- Pommesia studentească de muzioa ugoora "CarabonCIAS";
- Studioul studentesc "RADTO-M.";
- Fommatia de dansuri "REzEDA" de pe 1imgă casa de cultură a mumicipiului Mimigcara;
- Cultul reeformet:
- Localitäzile din mediul zuxal Dumbava gi Toxmac - Raspunder ofityezul din problemă
- Elemente oe tile, cu conceptili nationalist-1rden tiste din risndul oultului romeno-catolio gil grupările maghiare din sinduacile oultului baptist of penticostal.-
- Räspund: It. Col.gULYAS PAVEL GL Maior IAMYO RMRU
- Orageke nemunicipale gil localitäfile din mediul wu xal unde exista elemente on entecedente gi sosesc in vizita, ori oc turight cetatyeni din emigratia maghiara oft git din "HELGA"cum gint Jimbolia, Sinnicoleul. Nare, Dete, Bugiage, Uiver: Sormartinul Haghiar, Otele, Cherestur, Pordearu, Bebs Veche, Bodo, Tiperi.-
- Raspunde: Sotul Sezviciului I/B
- Obiectivele economice cu concentrarri de elenente ce Rac oblectul mucil pe 1inia problemei ori sosesc pexiodic ceta teni gtraini, indeosebi din "HRTGA", oum aint:Intreprinderea "VIcnoRIA"?"ARBALAJUL METALIC", Introprinderea de oiorapi, "gLEGTROBANAY", "ELECTROMETAL", "MTMONETAL", I.A.E.N., "6 MARTIE", TMUStul de Constructiii, I.S.I. U. personelul de pe mijloecele de trenaport internetfonele. -
- Răspunde: Seful Sexviciului II
- Obiective on carecter turistic in care sosesc In

 "CONPIWYNTAL" "MIMTSOARA", "GEMTRAL", "BANATUL", "LOMEX" gi chemping exupurile de turisti esve sosesc gi pleace in sau din "HBLGA" orgenizate prin O.J.T., punctele ie schimb valutar ale O.J.J.T.-ului gi vema.-
- Rärspunde: Seful Sezviciului III
- Munioipiul Lugo unde exiata elemente ou antecedente,sosesc cetayexi străini din "HzLGA" gi emigratie gi unde existe unităti de invätăminti, sanitare, econconice, cît gi persoane intelectugle gi cu preocupari literare. -
- Räspunde Lt. llajojragora gi Lt, Haj, VID TEEODOR
b) Elementele care au avut nol de conducere in par*idele gii organizatiile nationalist-fasciste gi iredentiste, care au condus sau au parifalpat ia actiuni texoristes au lost condernnate pentru infrectiuni grave contra securitătii statulut au fáout parte din acistocratie maghiara din Transilvania gi descendentil ecestor categoril cunoscuti ou preocupara natyionalist-iredentiste. -

Henţionerm că pe raza judeţului TMIS mu au existat organizatiil seu partide ou caracter Pasciat, existind numel "par-

TIDUL MAGHIAR", din e cărui conducere se mai află pe raza judèului FODOR IOSIF preot romano-catolic Post pregedintele tineretului maghilar si condamat peatinu trudare de patrie in favoaxea Vaticanului Las din rindul descendentilor pe proỉ.BALAZSI ANI gi VISKY AMbras student, din rîndul fogtilor condamnethi pentru infractiuni greve. Snion ATILA, muncitor(15 ani pentru activitate subversivă).-

Mai menţionăm ch pe raza judeछului s-au stabilit după 1944 un numar redus de membrii ai Lostelor partide iasciste moghtoke aît gif Sogti militari in armata hortistă. -

Se vor lua măsuri de analiza sibuatiel piccărui element care face parte din cetegorifle de mai sus, hotärindumse măruri in vederca cunoagteril sau neutralizaril eventualelor activitäti ale acesm tora. -
. - Termen: 28.02.1981

- Räspunde iIt. Col. PADURARIU N. $)$
c) Principalele grupan gi coganizatii nationalist-iredeatiste din veoident gi "HBLGA", conducătorii gi emiseril acestora, reprezeatentil unor firme comerciele, specialisti, corespondenthi de preser, studenti, tuxigti ei altil ou asemenea preocuparis care vin pe raza jude Ł̧ului.-

Vor sta in atentie cu prioritatemenymmei ar gi szide fagzo

 REGINO BOCDAN EMIL. $\qquad$ ain "HELGA" gi al㒕 care vor mai if semnalati.-

- Räspunder ofiterul din probl.
d) Persoanele din rindui autohtonilor cere au legături natura naţionalist-iredentist en elemeate, cexouri aeu organizatiil ale
 ti sau ventit temperar in Rominia, inclusiv acele perscane care callatc-


Pe raze judetului sint cunoscute ou legatumi in rindul eo
 suspecte in "HGLGA" gint cumoseuti "20prin", "DUUBRANA", "TVRMACEANU", "SAN DU", "PANICA".-

- Räspund: OPiterit din probl.

Intrucît recent gmau primit informotii ca unele elemente
 Novici $\angle, \quad$ CSNEORR B, Entretsin legături cu olomonto din MIELGA". manifestindu-se in mod neţionalist-govin, ae vor lue măsuri de identificare, vexificare git pumexe in lucau-

- Avînd in vedere interesul manifestat in ufinina perioadă de, către "hanXA ${ }^{\text {" }}$ din conducerea emigraţiei maghtare din S.U.A., oft gi de către iratele acestuia din MadGA" pentru reali. zarca de legatuxi cu unele persoane de pe raza judetuiui TIMIS, cum sint: "RUSU", "ZOLY", "OPGRA", vom intensifica munca informativă pentm a verifica netura legaturilor eit gi noi relayii pe care susnumitili le au in jara ncastru, conlucrîndu-se gi cu I-J. Arad, unde reese că ax mai avea legătur1.-
- Räspunde: Zt.COL.RACZ TOSIF
- Intrucît exista 2 nfoxmatil ca numitil gyenes Anpegs,
 conducere, sînt oxiginari din judetul sIuIS, vom lua măsuxi de im dentificarea gi luarea in verisicări a tuturor legăturilor pe care aceģtia le au pe raza noastră de activitate.-
- Răspunde: Lt.COL.RACZ IOSEF
e) Elemente ounosoute că audiază gi colportează in formatilie dugmenoasw tranmise de postuxi de sadio git T.V.strěine, se precoupă de introducerea sau sccaterea din tara a unor materiale cu continut națiomilist-iredentist, deforinacază politica statului nostru in problema natională, p\%ofereaza amonintări gi manifesta intentia sa comthä actiuni cu caracter turbulents s. treach irraudulos frontiera sau să-git procure armanent in scopul realizarisi unor obiective naţionalist-iredentiste.-
- In acest sens se vor lua măsuri de a verifica pozi安ia numitilor "KOLOMAY" gi "LazIX" cunoscuti gi avertizati ca auditori ai posturilor de radio străine afin acelaht timp se va documenta gi ilnaliza D.U.I."LIMGURARU" gi "IANOSI PAL".-
- Raspunar oriterit din problemă
- Vor 21 an atentite elemente ce au incercat să introduce in tyara materiale cu referixi tendentioase statului nostru, editate in "HELAA" printre care "IMRR", "BUJOR" git aite per-scave.-
- Răspund: orityerii din problemă
- Se va acorda o atentie cazului "sparard" element ou grave manifestări maţonaliat-izedentiste, ou leguturi in strifinatate, in cadrul Ambesadei S.U.A. din Bucuregti, care a incercat să scoata in atrẳinne tato materiale, capabil de a comite actifui cu caracter turbulent, fost avertizat gi ultexor condan nล亡.-

Printre alte măsuxi se va acsiona in direcţia inPluienţarif sale pozitive prin reţea, pxin contactare in vederea descura §ăxii, măsuri de compromitere gi izolare git cunodsterca

Axin rejea a activitutis gi intontillor sale.-

- Tüappunde: Lt.COL.RACZ IOSIF
P) Blemente nationalist-iredentiste care pe fondul unor eveniment? internetionale decaebite se angreneaza in comentaris ou caracter denigrator gi instigator la actiuni ostile.-

Cu astrel de activitate sânt cunosouty "SIPOSAV" Iu crat in D.U.I. gi "LIJCA" elenent inteleotual, care pe lîngă manifestările ostile git denigratoare pe cave le are, face rofetiri la aspecte de ordin international gi incparca să polarizeze in jurul său alte "pexsoane inclusiv cetäteni străini.-

Avind in vedere cele do mai sus, se va actiona cu oporativitate pentru verificarea gुi documentavea activitäthil acestor elemente luinndu-se măsuxit de neuvralizaxa.-

g) Cei care benericiaza de mieul tamic la frontiexa R.S. Romênia, cetătyeni români gi străini.-

Be za ca judetulut sint perscane de nationalitate maghiara care poseda pernis de me traitc in urmatoarele localitâti: Jimbolia, Sinmicoleul hare, Beba Veohe, Cherestur, Poxdeanu, Cemad, Cruceni, Cheglevici, Uivax, Oteleo, Nous, Sinuarthrml Maghisx, Pustinis, Giexa.-

Rentru taentificerea elementelor cstile din nîndul celor care beneficiaza de mic trafic, cit gí a celor care sosese in acesto localituthi din țăxile vecins pe baza micului trafio, se va intenijifca manca informativă atit de cătwo ofitexil caxa răspund de acoste 10calitătí cit ģi prin sprijinirea gi antrenarea in măsură mai mare a geifilor poatuxilor de militie.-

- Răspunde: Seful ServalB
- Servicille II gi III săspund pentru cunoagterea, prevenirea gi neutralizarea activnilor naťionalist-iredentiste desfägurate de elementole din obiectivele, locurtle gi meditle ailate in com petentắ, Lnclusiv din rîndul străinilor eare sosesc pa raza judeไ̧ului, cum sint: dipiomati, ziaxistii, comercianti, turigti si alte categom rii de cetätyeni străini. -
- Räspund: Sefii Serv.II gi III
- Sefii Servicilior I/A, I/B, XI gi III oit gi coordonatorii de problemă, vor urmăxi, 合n permanenţa nodul cum sînt realizate sarcinile de mai sus, gtebilind git luind noi maicuif in raport de datele gi informatilile ce vor if obtinute.-

Deasemeni, vor analiza trimestuial git ori de cîte ori este nevoie, modul in care sînt asigurate informativ obiectivele, locuxile,
mediile gil persoanele aflate in ràspundere.-

- Răspuna: Sefil de Servicil gi coordonatorul de probl.
- La nivelul Sefului Securităţil judejene se va ano liza semestriel gi ori de cite ori este nevoie măsura in care se realizează controlui informativ in aceste obiective, 1ocuri gi medii, stabilind măsuxi corespunasatcare.-
- Răspunde: Seful Securitatail
2.- Principalele informatii obyinute cu privire la activitatca elementelor nationalist-ixedentiste vor if prezentate ตeRului securităfili penturu studiu gi dispunerea măsurilor de soIutionare operativă.-

Eforturile aparatului de securitate vor if coneentrate pxioritar pentru clarificorea informatililos care se reforĕ 1a:

- actituni vizind scopuri iredentistes
- activitüti cu caracter organizat clandestin;
- intentiir de reactualizare a unor organizatili gi formaţiuni politice ou caracter naţionalist, fascist gi iredentist sau de readucere $\hat{2} \mathrm{n}$ disoutie a situatiel ceangălior;
- preocupări de realizarea unor activui cu caracter violent sau revendicativ, de matura sa afecteze oxdinea gi linig tea publică, clinatul politio din tare noastră sub pretextul lip sei de drepturi gi 2ibertădi pentru natiomalitätile conlocuitoare
- Intenţil de constituive in anturaje ou preocupări nationalist-iredentiate, in special de oătre unil intelectuals studenti sau elevi;
- oulegerea, păstrarea, redactarea sau disfuzerea unor materiale cu conținut nationalistmiredentist;
- organizarea unor carale sau alte forme de legătu. ră cu contre, organizaţil git persoane din strǎinătate sau cu cetăteni strexini aflati pe teritoriul tarili noastre, in scopuri na. tiomalist-iredentiste;
> - alte infomatifi cu un astfel de caracter.-
> - Rĕspund: Sefil Serv.I/A, I/B, II बुi III.-
3.- In cadrul activitădii informativ-operative in problemă se va acorda o atențic deosebit tal descoperixil gi preve-: nirii eventualelor incercări ale unor inteleotuali, oameni de cultură ${ }^{\text {gi }}$ arttă cunoscuți cu preocuparifi dugnănoase de a folosi milloace de informare in masex, unele activitátici cultural-artis-
tice gi stilntifice, unele reuniuni cu caracter social-politic, obgtesc gid de alt gen (cenacluxi, colocvid, festivaluxi, ansversăxi, intruniri, turnee, etc.) pentru pronovarea unor idei cu caracter natio-nalist-iredentist, sub acoperire legala..-

Pentru prevenirea unor astfel de acţiuni vom lua urmétoarele măsuri:

- Fom acoxda atentie sporita cunoasterii activitütil numfilor "ISTRATE" gi "FABLAN" care Intoomesc gi prezint lucrări an caracter 1iterar-artistio in cadrul cenaclului "FRANYO zollain".-
- Răspund: 0\&tyexil din problemă
- Cunoasterea intenţillor gi continutul lucrămilor literare pe care le preaintă in cenaclul studentesc "LaroHarar" numitii "IIRESAN" gi "VISAJY" cunoscuti ou pozitie ostile.
- Răspunde: It.Col.RACZ IOSIF
- Atentsie se va acorda modului in care mrordzanu" element ou conceptii nationaliste organizează activitütile cu caracter artistic, continutul acestora gi dacă incearcă să strecoare idel ou caracter nationalist-iredentist sau sc̆ menţină un asemenea spirit sub acoperirea Lormatiei artistice "THALIA".-

Intrueit aceaste fomatio face deplasari gi in alte judete, se va conluera ou inspectoratele respective.-

- Räspunde: It.Col.RACZ IOSTI
- Prevenirea ca in cadrul omisiunilor de radioficare
 să se trancmite aspecte de natura interpretabslă aau tendentsioasă de natura natiomalistè. -
- Räspunde: It.COl.RACZ UIOSIF
- Se va actiona pentru a preveni ca in ziarul local de limbă maghiare "SZABAD SZO" ă se strecoare date, referixi sau idel interpretabile ori cu caracter nationalist-1redentist.-
- Maspunde: ofiterul din problemă
- Vom organiza misuri eficiente de a cunoagte gi preveni din timp prezentarea in cadrul activitätilior ce au loc la casa de cultură a studenților cu studentili de mationalitate maghiaxa, a uncr * idei cu caracter nayionalist-iredentist.-
©e are in vedere că in acest 100 ge oxganizeaza intâlnifici ale studentyilom de naţionalitate maghiară ou comeni de artă, cultură, ziarigti, istorici, scailtori gi alte categoril de persoane din Judet gix afara judeţului, unil ounoscuti ou pozitie nationaliat-iredentistă. -

In acest scop voa $\mathfrak{I o l o s i}$ mai activ atit surse informa-
tive, miloace T.O. oit gi conlucrexea cu alte judete.-- Ruspunde: Lt.Coz.ancz IOSTz

- Zatruest myIIISANU" este cunosout cu preocuparis de a inocula sentimente nationalist-iredentiste in rânulul tineretului studios $\frac{1}{1} 1$ a altor categoril de persoane, von acorda atentie prevenirit ca sub acoperirea prezentarit ori publicảril unor teye ou caracter gtilntific să rügpindeasca gi concegtille sale ostile.-
- In acest seop vom conlucra at an alto inspectorate pe raza căroxa organizează astfel de activitưti of ixdeosebi ou I.J.Covasna, Harghita, Cluj, Bihor, thuros. -
- Răspund: ofiteril din pwoblemă

人 4.- Serviciile informattve din cadrui inspectoratuIus vor contribui in mod activ la realizarea măsurilor unttátifi
 penetraze informativu in principalele cexouri git organizatil iredentiste maghiare din S.U.A.,Caxada, R. F.Gemania, Austria, Suedia, Franta, Elveyia, Anglia, Austra 2ia, Bxazilia git din alts
 România, depistarea Ø1 noutradizarea canalelor de legătură ou elemente astile din ఫorĕ. -

Pentru realizarea acestel sarotni vou fua on mauxt
 tionindu-se cel ou poaibilitatiti in extern.-

- Termen: 30.03.2982
- Răspund: Seril Serv, I/A,I/B,II S:
b) Alegerea, studierea giverificarca de noi persoa no cu posibilităti in vederea folosirif pentru realizarea unor astiel de sarcin. -

Modul in cere dceurge aceastio actsiune va fl ganalizatà trimestrial de serviciskinformative, lar sementrial la nivelul Sexului Secuxitătif.-
c) In acelaģi context se va actiona pxin mêsuxi aim versificate pentru a preveni realizarea unitatidi de actune osm tilla tyaril noastre intre organizatii ixedentiste maghiare gi alte gruparsi naţionaliste indeosebi germane gi evreegti.

- Măsuxile oe vor is intrepzinge pe linia emigratio e1. gemane sint cele pxevăzute in planul de măsuxi pe linia pxe bleme1 "nationalifti-faseleti germam".-
a) Lucrarea activă, la sosirea pe raza judeţului a
liderilor iredontigti, a elementelor nationalist-iredentiste active din străinàtate, of̂t git celelalte elemente din cadrul emgraఫjiei ma-ghtare.-

Răspund: oftyexii din pxoblema
II.- Adaptarea cu mai mare operativitate a mitiloacelor sif metodelor folosite de organele de securitate pentru combaterea aotiunilor notionalist-iredentiste in mapost do rutatille survenite, in gituatia onerativä si in relatille interyationale
5.- Pentru creģevee aportului sejelei informative sse Vos lua măsuri ch pentru fiecare sumsă să se precinzzeze sascinile pxioritare ce le va avea de rezolvat, punindu-se accent pe fozmarea gi pregatitrea in vederea executaril unor misiuni compleas, descifrí xii saptelor care indică existenja unor aotivitưtl clandeatine, canale de legǎtuxa ou străinătatea, influientarii pozitive gi deainfonmării elementelor nationalist-iredentiste din tara git straxinătate.-

$$
\begin{aligned}
- \text { Tezmen: } & 26.02 .1981 \\
- \text { Răspund: } & \text { SelıL Serv.I/A, I/B, } \\
& \text { II gi III }
\end{aligned}
$$

Xa) Accent se va pune in nod special pe selectionarca, verificarca gi pregatitrea surselor ou posibilităfi pe raza mai miton judete sau pe 2ingă cercuri, oxganizatil gi elenente nationalist-iredentiste din streainittate.icestea vor if luate in controlua unitätilor centrale de profil care 2mpreunia cu Dizectia I-a, U.IH.0544 gi alte unftäti specializate, vor organiza instruirea gi folosirea lowe-

In asest scop vom avea in atentुie umătoarele suase: "RUSU", "ZOLY", "LUGOJAN", "IISU", "JAMBOR", "YTHAAN", "YOMA", "COSETM", "TRAIAN", "BANICA", "SZEKSL工", "MANEA" si "BTHORZANU" din legatura oPiterilor din problemă.-

Selectifa se va efectua gi asupza surselor existente la Sexpicille I/B, II git III uxûnd ca pinn la data de 28.02 .1981 să se hotărască coneret sursele ce umează a fil folosite in acest scop,pom aibilitătile reale pe care le au, modul cum vor il pregătiti, măsuxile de vexificare ce vor filmtreprinse, toate acestea vor it cuprinse introo nota sau flgă persomala sntocmit pentru ficeare sursă. -

$$
\begin{aligned}
&- \text { Termen: } 28,02.2981 \\
&- \text { Räspund: } \text { Sefidi Serv.I/A, I/B, } \\
& \text { II git III }
\end{aligned}
$$

b) Sefii de servicil vor umări in permanenţă modul cum se desiăgoară activitatea de imbunătătire a activitătiii cu retुcaua informativă, analizind trimestrial la nivelul sesvicilior, iar scmestxial se va axaliza, la niveluz gefului securităţif, eficienఫ̧a muncii ou

- Răspund: Serii Serv.I/A, I/B, II gi III
6.- Pe baz̈a concluziilor rezultate ou ocazia determinării locurilor gif mediilor unde pot apare acțiuni naţínalistiredentiste si a bazei de lucru din problemă, se stabileģte uxmà toxul necesar de surse:
- 2 surse la Teatrul maghiar de stats
- 2 色arse la Redactia ziarului "SzABAD Szo" gi
subxedactiile ziarelor de limbă meghiaxă;
- 1 la ceneclul 11 texar "FRawYo zomian"
- 1 sursă la corul "bela Bartox":
- 1_sursă la "huzeul bantatulut":
- 2 surse in mediul persoanelor din unitătile de sĕnătate gi justitie;
- Lsuxsă la Biblioteca municipală - sectia maghiara gi anticariat:
- _ sursă en mediul persoanelor cu preocuparai literare gi istorice:
- L_sursă la secţía auto a Cooperativei mpinamon

- Răspunde: ofiterul din problemă
- 2 surse din rîndul cadrelor didactice din Envăఫămîntul superiox:
- 2 surse din rîndul studentilor:
- 3 colaboratori inn rîndul elevilor de liceus
- Lsursă din rîndul cadrelor didactice din Envăţănîntul general
- Lsursă din cadrul Cenaclului studentesc de limbă maghiaxa "Latohamar";
- Lsursă in cadxul formatied "rHallin ;
- Lsursa la formatía de dansuri "rezsda";
-     - Răspunde: Lt.Col.RACZ IOSTF
b) Pentru stabilirea necesarului de retea in obiectivele, locurile gi medille din competenta Servicillor I/B, II जुi III, in municipiul Lugof se va analiza situatia din Piecare loc, hotărîndu-se măsuri de completarea reţelei.-
- Termen: 15.01.1981
- Răspund: SeRil Serv.I/B, II gi III şi Se尺̊,mun. Iugoj
c) Semestrial gyi oxi de citte oxi este nevole Seful Securitaltil pe baza concluzislor desprinse, ve stabili măsuril de completaree retelei informative pentru fiecare serviciu,-
- Räspunde: Seftul Secuxitătyil
d) In procesul de creare a retelei informative se va urnazri indeosebi atragerea la colaborare ou organele de securitate a persoanelor care se bucură de influienţa, prestigiu gi autoritate in obiectivele, locurile gi medilie de intexes pe linia problemei. Cu precădere a virfurilor intelectuale a elementelor cu
 a elementelor tinere, inclusiv din rîndul studentilor, ou posibilitäti de afirmare in viato cultural artistion, gtiintifica si sociala a nationalitătillor conlocuitoare:-
- Răspunde Sefii de Servicii inf.
7.- Vexificarea surselor Lolosite in contactul cu elementele natifonelist-iredentiste care igi arogă rol de conducător ai naționalităfil maghiare, ou vixiurile omigraţiel ixedentiste din sträInătate ori intelectuali din "HBLGA" care au preocuparai naţionaliatiredentiste, va avea un caracter intens ai complex.-

Astiel de măsuri vor ís intrepxinse, cu prioritate,asupro următoarelor surse: "TRAIAN", "F.I.13", "B.A.-3", "JAMBOR", "LUGOJ, "RUSU", "ZOLX", "SANDUCU", "MISU", "OLTMPIA" din cadrul problemei.-- Räspund Oliterii din problemă

- Coordonatorul de problemă va uxmări in permenentă modul cum se desfongorĕ procesul verificarili surselor din problemă gi fndeosebi cele care intră in categoria celor de mai sus.-
- Răspunde: It. Col. Padurariu j.
8.- Pentru obtinerea de date pxivind preocuparile ostile ale cercurilor iredentisto din străinătate sau pentru influientarea git dezinformarea acestote, se va pune un accent mail mare pentru exploatarea informativa a unor emisari, turişti sau alţi cetătyeni strüini pe timpul sejurulut in ţara noastrǔ. -

In acest scop vom folosi mai activ mijloacele muncii de securitate, indeosebi reteaua informativa gi mijloacele speciale s.0.

Prin punctele de control trecere frontiera, prin Serviciul de pagapoarte sici Sexviciul III se vor stabili in timp util cetätexil strulini din omigrația maghierǎ intratyi ori prezenti in tară gi apoi, pe beza unei selectiil se va acţione pentru cunoagterea activitü\$1i 1or.

- Cetătenil străini cunoscu\$i ou activitate nationalistiredentistă, vor fi datif in consemn la P.C.T.F.-uri, urmind a fi luatiz
in Iucru, imediat după intrazee in ţara, -
- Räspund: ofityerii din problemá
- In acelagi scop vor 11 folositi mai intens cetătenti românt, care degi nu sînt surge ale organelor de securitate ou prilejul deplesărilor in strắnătate, vin in contect ou pexsoane care preainta interes in problemy.-

Pentru aceasta Sezvioul de pasgapcarte va pune la dispozitia ofitterilor din probiemă toote cazurile de cetêtueni zom nâni de naţionalitate maghiară care uxmează a face călătorii in străinătate, iar ofiterii din problemă, in raport de răspunderile'vervilicarea si preluerarea contrainformativa a acestora sau vor face propunext pentru folosirea lor in cazuxi sau probleme concrete.-

- Răspund: ortyerif din problemă gyi Serul sexv.pagapoarte
 de mic trafic de pe raza judetului vor organiza un control mai atent la granity pentan depistarea gi prevenirea introducerii sau scoeteril din tara a unor materiale ou continut instigator neţionallst-Lredentist. -

Serviciul Paşapoarte, P.C.T.F.Stamoxa si Jimbolia vor comunica la problemă sosirea pe reza judetului e tuturor persoazelor de naţionalitate maghiara din tări capitaliate, pentru a ae lua măsuxi ce se impun in vederea cunoagterii activitätii 102.-

- Räspund: Seful Serve pagagoarte gi comandantili P.C.T.P.-ux i

20.     - compartimentul special de luptian antiterorista va intreprinde maxtuxi Lerme pentru preventree, ounoagtered gi neutralizarea oricăror incercări din partea elementelor naţionalistiredentiste de a comite acte cu caracter terorist. In acest sens in cooperare cu sexvicille infornative va stebili elementele suspecte din rîndul acestel categorii de persoane, pe care le va inv clude in baza de lucru.-

Atentife deosebită se va acorda elementelor natione-1ist-iredentiste cunosoute cu preooupări de a-gi procura arra-乡ent, celor care amenintŭ cu comiterea unor aoţiuni violente de natuxă sĕ afecteze in mod grav ordinea gi linigtea publica,persoanele despre care se detin informatili cal intentionează să părăseasoă tara in mod fraudulos, oit of membrilor emigraţiei reac-
 xiste Indxeptate Impotxiva すुării noestre．－
－Räspunder Cpt．POPESCU D．
12．－Servicilile Speciale＂gr＂gil＂S＂vos actione pxin milioace apecifice pentru depisterea persoanelor care intretin relatyi cu elementele netionalist－iredentiste din tare git străinătate gil sesi－ zarea Laptelor gis stardior de spirit cu carecter nationalist－1recen－ tiste．－

La cerere Serviciul＂S＂va asiguxa un control sistema－ tic asupra materialelor apertinind persoenelor identificase ou precou－ pärin nationalist－ixedentiste din tera si stranaitate，in vederea reyi－ nexii din cirouit a celox ee propagă teze si idei nefavorabila la adre－ sa poposului gi statului zomân－－

Trimestrial Sexvicille＂g＂gi＂S＂vor prezonta sinteze gi concluzit in problemax，iar semestrial se va analiza efieienya acese tei activitüti stabilind in detaliu zonele gi categoxile da persoane ce trebuite supravegheate prioxitar in fungtie de mutatisle surveai te Sn aituatia operativă，－
－Rasapund：Sefli Sexv＊＂Th gi＂g
12．－Serviciul＂Sn in cooperaxe cu celelatte servicii informative va asiguxa năsuri preventive in vederea depistărit autorim lor de insorisuri cu caracter nationalist－iredentist．

## －Răspunde：Selul Servisi

 solutionarea iniormatilior referitcare la potivitatic nationalist ire－ dentiste gi extinderea achiuniloz de Influientere，compromitere si des－S cuxtajare a unos persoane gi corcuri din tara ai stritnintate

13．－Se ve manifesta mai multe femitate faずa de elemen－ tele ou preocupări，nationalist－iresontiste，aplicind in scop preventiv， prevederile legale gi valorificind in mai mare măsură informatilile re－ ferstoare la săvirgirea de către acestea a unor fopte de drept comun pentru compromiterea si neutrelizarea 10 ．＂－
－Se va Lolosi mai intens metoda avertizaxii la care sa fie antrenate colective de oameni ai muncis，factori de conducere，edu－ caționali，persoane care se bucură de autoxitate gi iniluienty in n x nn dul meționelitătiit maghiere，pentru neutralifarea unor fopte gi tendin－ te nationalist－iredentiste．－

$$
\begin{aligned}
&- \text { RMaspund: Sef4i Serv.I/A, I/B } \\
& \text { II,III git coordon,prob2. }
\end{aligned}
$$

- Seful Securitătii va analiza ericacitatea Rlecărela dintre măsurile de avertizare ori punere in deabatere publică gi Smpreună cu organele locale vor stabili metode gi procedee care să permitua prevenirea evolutitel negative a unor fenomene.-- Răspunde: Seftul Securitatiti
14.- Vom soționa cu mai multă fermítawe faţă de
 neţionalist-iredentist, precum git fate de cei care, pe timpui gुedexil Ân R.S.România au meniffestări ostile, provocatoaxe. Asupra acestora in conformitate cu reglementarrile in vigoare, dupa cercetexea lor prealabilú se va aplica, după caz, măsura avertizăris. intrexuperea dreptului de gedere in tară sau declararea lor ca persoane indezirabile..

In vederea unor astiel de măsuri vor ste in atex-

 te antexioase au avut manfestaxi gi atitudini ostile. -

In acest scop ae vor aneliza naterialele privind persoanele de mai sus, cit gil alte materlele atabilindu-se pentru flecare caz măsurile ce vor il luate in vederea verificărif git do cumentarmi activitătii acestore, oit gi modul de sinalizaxe.-

- Texmen: 30.03.1981
- Răspunde: Coordonat.problemeL
- Fata de elementele despre care se detin date cä desfoăgoază in strěinătate 0 intensă activitate naţionalist-iredeno tistă ori care pe baza catelor culese cu prilejul vizitelor antezioare au publicat matariale pzin care derăimeaza gi denatureaza politica partidului si statului nostru in problema naţionola, se va actiona ou hotarire prin măธuxi de descurajare gi intinidare, inclusiv avertizarea lor cu pwilejul unei noi sosimi in tesa noas. trac̆. -
- Răspuna: ofiteris din problemă
(15.-Se vor organiza ei executa măsuri de pregätire contrainformativa in obiectivele, locurile gi meditile in care pot avea 100 acyfum cu caracter naťionalist-1redentist.-

Vom actiona cu priomitate in medilie de la frontio.
 pezulse de mic trafic, al persoanelor din locurile obligatoril de trecere pentru străini pretabili la activităţi duģannoase, a intelectualilor, studentilor of elevilor care intră in contact ou scemenea persoane gí al celor care efectuLază deplasări in stateln

In care activeaza elemente nationelist-ixedentiste.-
Pentru executarea acestor sarcini vom lua ca măsuri:
a) oftyerit ajn problema vor efectua personal prelucxarea contrainformativa a persoanelor care beneficiaza de permis de mic trafic, urmind ea accasta na realizeze la posturile de militie, pe baza unel planilicăxi. -

- Terment 30.04.1981.
b) Siectuaxea de prelucraxic contraintomative in comurele de Irontiexă cum sint: U土var, Beba Veche, Genad, Dudegtit Vechi gi orasele Jimbolia gi Sinnicolaul Mare. -
- Răspunde: Seful Serv.I/B
- Termen 30.05.2981
c) Oxţeril care răspund de obiectivele Teatrul maghiax de stat, redectia ziaxului "SZABAD SZO", LiceuL Nx.2, cenaclul studenGeac "LaTORATAR", voz efectua prelucxŭxi controinformative pe baza unor temattol Sntocmite din timp gi aprobete de conducerea securităث11. -
- Răspuna: oxitexii din probl.
- Texmen 30,05.1981
a) Prelucraxea contraimormativă a persoanelor din locuILle unde Sgi fac prezenţa cotătoni sträini pretabili la activitĕta nationalist-iredentiste, cum sint: hoteluxile, weteluxile gi cherapinguxile din Mimiscara gi Lugoj. pergonalul 0.J.T.-ului jnclusiv cei de la achimbul valutas...
- Răspunder Seful Sezv.ITI
- Termen: 30.05.1981
e) Personalul de la"maeul Banatului" gi ghldul de la cesa memoriala "BEIA BARTOK" din Sinnicolaul Haxe.-
- Räspund: It.Col. INDREI gi

It. COL.RACZ IOSIF
26.- In cooperase ou U. 1.0544 gi. Serviciui "Du, prin mifloace speciilice se vor continue actiunile de iniluientare a unor organisme internationale, orgenizetil natुionale, pessonalitảd politice, cultice gi culturale pentru a reapinge actiunile ostile puae le cale de elemente nationalist-iredentiste din tare si străinàtate, pentru a lua atitudine faţa de eutoxil unor Iucraxi gi publicatil ostile R.S.RomânieL.-

Pentzu realizarea acestui scop se vor condollda vechile
 BOR", जMRAIAM", "Z.A.3" gi altil gi In acelagi timp vom studia gi identifica not surse si persoane ou influientya care să lle antrenate
in realizarea unor asemenea sarcini, urmind a se face gropuncri
concrete.

- Mermen: 30.04 .1981
- Räspund: Ofizeris ain problem
17.- Sexviciul. III gi. Compartimentul o544 vor 2010 ai mai larg posibilitatile oferite de vizsta in judeţul rims a ziaristilor, a unoz personalitati din strỉnătate in sensul influ* ienturcid fi angrenăit unora dintre aceştia la combeterea propagendel iredentiste prin luare de pozitie personala gi publicarea de materiale gi contracararea in presa din străinătete.-
- Räspunde: Seal Serv.III gi Compar timentul 0544
18.- Sexviciile informative İgi vor spoxic contribue tia le elaborarea unor Luczazi de ripostă ori de contracarere pes tru a 14 valorificata in taxa sau strainaatate, In cooperare cu


Se vor avea in vedexe posibilitưtile de care dism pun sursele "ICONOGRAPUL", "INSPEOTORUL".-

- Răapund. Sofil Serv.informative
19.- Sub controlul şi indrumarea Directyei Im, in cadrul aotsunilor de deainformare git derutare a elementelor naţio
 mai mare măsura metoda areerii de disensiuni in xinnul elementelo rationalist-iredentiste prin demascarea loz oa dugmani ai intercselor mationalitätiil maghiare din Rominna gi exereitarea de influientse prin rude si relatiii asupra elementelor cunoscute cu pozitie realistä.-

Se yor avea Sn atentie ou pricritate Nemyene-tefue SEAROCS REGUNO din "HELGA gi altis.-

- Räspund: Serifi de servicil
20.- In scopul initierti unor măsuxi specifice de demascare, ocmpromitere gi neutrolizere se vor identifica git culege probe concludente despre activitatea iescist-hitleristu in Transilvania a căpeteniilor iredentiste ailate in viatu, care trò Lesc In Occident gi desiăgoaxă sotivitate ostila R.S.RomânieL. -- Räspunde: OPiteril din problemă
IV. - RBAIIzeree une1 mai eiticiente cooperiani ou gervieisile informativ-onerative ou organele de militie, preeum gi cu c2te orcane of. orgemizatif de stat at obstesti pentru preyentrea oricalror actiuni, nationalist-imedentiste inpotyive R.S. Româmia.
22.- In conformitate ou programul de măsuri elaborat de către Departanentul Securitatili Statului, toate saxcimile mentio nate se executa pe prosile de munca, confom competentelor, asigurin-du-se o cooperare eficientè. -
- Răspunde: Seful Socuxitừjí
22.- Informatitle mai deosebite gi cazurile cu un. grad aporit do dificultate, vor is aclutionate sub indrumarea ne nevisiz stent a cadrelor de conducsre ai sub controlul unitătilior centrafo de prosil $\sin$ cooperare ou Serviciul I/A.-
- Răspund: Serii de servicil
23.- Conforn Programului de mäsuri aprobat de condum cerea Departanentului Securitutili Statului, coordonarea unitare a actiunilor de combatere a actilunilor nationalist-iredentiate se realizeazĕ la nivelul central de către Directia I-a iax pe plan judetुean de către Serviciul I/A. In acest scops
a) Tonte datele gi materialele cu valoare operativa in problemă vor fi contrelizate la Sexviciul I/A, in baza cărora semestrial git ori de cite oxi se impune vor prezenta Directyiel Im studil sau rapoarte despre activitatee elementelor mationalist-ixedentism te oxi cu privire le mutatiile survenite in situatia operativč, inclusiv măruxile de pexfectionare continuă a procesuiui preventive-
- Terment semestrial
- Răspunder Seful Sexv.I/A
b) Sexviciul I/A va asigura schimbul de informatif privink azpecte cu caracter nationelist-iredentist, comunicand gi celorlalte compartimente care ooneusa la realizaxea planului materialele orientative primite in problemă. -
_Räspunde: Coordonat, problemei
c) Cazuxile mai Laportante privind activituati ostile despăsurate de elemente naţionalist-iredentiste, Indeosebi cele suspecte de acţiuni clendestine sau cu legături pe mazatana multor juçeఫ̧e, vor fi raportate la Directia I- pentrua fi luate sub control,iar Sexviciul I/A va sprijini mai concret lucrarea casumilor pe proilil ailate in lucru la alte servicii, aga cum este D.U.I. "ADALM" de la Servioiul IL - Răspundes Serul Sexvieさului I/\&
24.-Semestrial se va analize la nivelul conducerif Secuxitüțil evolutia situaఫ̧ai opexative din problemă, tendinyele acestela, noile aspecte apămute git capecitatea aparatului din suboxdine de a asigura prevenirea Iaptelor cu cexacter notionaliat-ixedentist.Seful Serviciului I/A ve orgeniza pexiodic intilnixi in cadrul unor gedinte de cooperare ou conducerea servicilliok I/B, II, III, Compartimentele U.S.L.A. gif 0544, in care vor fi anglizate pxincipalele infoxmatyil ob-
finute in problemă，mataţile survenite in aotivitatea elementeiosix naţionalist－iredentiste şi măsurile informativ－opestative ce tre－al buie luete In continuare．－
－Termens semestrial
－Răspundes Seful aecurituatyil
25．－Intrucît unele elenente ailate in Iucru intre－＊ tin leguxturi cu elemente ostile de pe zaza altor judete，se vor－ Iua măguri pentru organizarea unei strinse cooperari，cu sprijinuit Diveotiei I－a，in scopul descifrarii intregil activităti ostile E a elementelor $\hat{\text { in }}$ cauza．－

Astrel：
－In cezul＂MTMISAII＂ee va coopera ou Inspeotoretede． le Jucetene Karghita，Clut，Covesna，Bihor，Mures．－
－In cazul＂ShwU＂se va coopers indeosebi au In－ spectore tele Judetene 及acău gi Hazghita．－
－In cazul＂huresan＂du Inspeotcratul Judetgean linm res．＂
－In cazul munusscen ou Inspectoratul Manioipiu－i－ 2u土 BUCURESR工．－

Se va avea in vedere ca in eazurile in csse se vor：e impune mĕsuxi mai complexe，cooperarea se ve efectue ineluaiv pripe deplasarea oftterului in judetul respectiv．－
－Raspunder Sexul Serviciulu I／＊

SERUL SERVICIOUUI I／A Lt．Col．

IANCULESCU ANTONIE
coordomaror．da problesila
it．col．（Wyctmaly

Doc. 5
3 august 1981. Ordin trimis de Direcţia I - Departamentul Securităţii Statului către Inspectoratul Județean Timiş, semnat de col. Popescu Stelian (şef Serviciu) şi gen. mr. Bordea Aron (şeful Direcţiei I). Este semnalată preocuparea istoricilor maghiari de a căuta documente cu privire la "formarea, continuitatea şi evoluţia poporului român" în diferite instituții de pe teritoriul României. Se propun măsuri pentru limitarea accesului la asemenea documente şi prevenirea sustragerii şi scoaterii lor din țară.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 274-275)

MINISTERUL DE INTERNE DEPARTANENTUL SECURITATII STAMULUI
 121/BN/ D/oof $\frac{\text { DIRECTIA }}{\text { din }}$ Ex. 1.


Detinem informatii din care rezultă că o serie de cerc tători din R.P UNGAFRA, , Andeosebi istorici, cu prilejul vi zitelor oficiale sau tuxistice efectuate in tara noastră, sint preocupati de a identifica gi consulta documente cu valoaxe istorică din diferite fonduxi de arhivă, muzee si biblioteci din Transilvania, cît gi alte materiale pe care să le folosească an sustinerea unox teze nationalist-iredentiste, ori la elaborarea de lucrări contrare istoriografiei noastre su privire la formarea, continuitatea gi evolutia poporului român.

Unii istorici, intre care mentionăm pe MOLNAR $\angle A D O S$, pretind că primesc multe date si documente din $\operatorname{man}$ silvania, favorabile istoriografiei maghiare si chiar el personal ar fi adunat asemenea materiale cu ocazia vizitelor intreprinse în R.S.România. Pe această bază s-ar pregăti elaborarea unci "lucrări documentate", prin care să combată, în faţa forurilor istorice internationale, teoria continuitătii.

In scopul cunoaşterii, prevenirii şi contracarărıi incercărilor de sustragere si scoatere din tară a unor documente, obiecte muzeistice si altor materiale cu valoare istorică, veti intreprinde următoarele măsuri :

1. Intensificarea muncii informativ-operative in rinau persoanelor autohtone de naţionalitate maghiara care isi desfägoară activitatea in locuri de depozitare gi păatrare a unor
astfel de materiale, ori au acces la documente cu valoare istorică din arhive, muzee, biblioteci, indeosebi cadre didactice gi cercetători în domeniul istoriei, cunoscutyi cu manifestări natio-nalist-iredentiste.
2. Limitarea ori interzicerea accesului la astfel de documente a elementelor autohtone semnalate cu preocuparri de a sustrage gi preda unor cetăţeni străini asemenea materiale din fondurile de ary ză Consulatul maghiar din Cluj-Napoca, întrucît există semnalări că pe această cale s-ar scoate din tară unele materiale.
$\llcorner$ 3. Se vor efectua controale - sondaj la fonduri de arhiva, muzee, biblioteci gi colectii din zona Transilvaniei cu privire la existenta si integritatea fizică, modul de asigurare, manipuCe gi accesul la documentele de valoare istorică.

In aceste locuri se vor realiza acţiuni de pregătire contrainformativă, cu participarea intregului personal.
4. Cetătenii străini de origine maghiară, Îndeosebi cercetători, semnalaţi cu astfel de preocupari, vor fi datfi in consemn la P.C.I.F. pentru a li se face control amănuntit la intrarea gie gixea din tară. Aceştia vor fi supravegheatyi gi urmăriti informativ coreapunzator, sub controlul Directiei I, pe durata sederii lor in R,S.România. Totodata, li se va limita ori interzice accesul la documentele istorice vizate.

Asupra celor depistati că incearcă să sustragă ori să scoată din tyara documente gi alte materiale, după cercetarea lor Salabilă, se va aplica măsura avertizării, intreruperea şederif in tară sau declararea lor ca persoane indezirabile.
5. Vor fi selectionate surse capabile si verificate care, deplasîndu-se in exterior, să identifice eventuale documente scoase din tara noastră si păstrate în arhive, muzee si colectii din străinătate。

Vă rugăm ca rezaltatul primelor verificări să ne fie raNortat pină la data de (30 august primel 1981.

SEFUI DIREGTIEI General-maior, BORDEA ARON


00134/663/Ex.unic red:BN/dactilo:DI


Doc. 6
8 august 1981. Raport al Serviciului I/A din Inspectoratul Județean Timiş al MAI trimis Serviciului II din Direcția I, semnat de It.col. lanculescu Antonie (şeful Serviciului IIA) şi col. Mortoiu Aurelian (şeful Securităţii). Este prezentată evidenţa foştilor condamnaţi din motive politice urmăriți de Securitatea Timiş, se dau exemple de cazuri lucrate şi măsuri preventive aplicate, sunt enumerate obiectivele propuse în continuare.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 276-279)

TISPECMORATU JUDETEAT RMITS AL IOMISTERULUE DE TNYERATS - SERVICIUI I/A -

IIr.I/A/R.I/0031034/08.08.1581

STRTC SECRES Ex.nes.


$$
c x t x e \text {. }
$$

IMMISTMRUL DE MITERTIE

- direchita Ine -

BUCU-RISTI that west axtress

- SERVICIUS II -

La ordinul Dv. $1 \mathrm{~lx} .121 / \mathrm{B}, \mathrm{V} / 0059.501 \mathrm{din} 14.03$. 1931 privind sareinile ou termene ce ne revin in conford tate ou programul de mhisuxi. 粏 planul amal exdatind pe 1 inie problemei natiomeligti-iredentigti, sagortam in contimuare unnătoarele au privire ia tematica de studiu intitulatä "As peote ale activitytils ostile prezente desragurato de fogti condanmaty pentru infractiuni cu eaxe oter netioneligt-1me-dentist".-

- In evidentele acestui inspectoret sint euprinse un numx de 32 elemente fost condemnato pentru in fracţiuni contre securituftil statului pxivind aotivitacti natiomilst-Ľasciste gi iredentlste maghiare. De mentionat că numǐrul acestora a fost mi mave Insă o parte din acegtia au plecat pe zaza altor judete - inde au fost aenmolafl la timpul respectiv, o altu parte au decedat gi un munk restrins din rixalul 20 , in decursul anilor s-au stabilit In stxష゙inătate. -

Din totelul de elemente aflate in ovidezteIe noastre 17 Iucreazil in industrie, 8 in acrioulturk,
 In proportie de peste $75 \%$ sint muncitori. 19 din eceste elemente Lgi au comiciliul in mediul urben gi/3 in mediul sural.-

- In ceea co privegte categoritile de preo-
eupsxi gentru caxt pexsoanele In causk au tost coxdamate, din stu-
 mationalist-iredentiate, Indeosebi in perioada eveminentelor ce au avut 100 in 1956 in R. 2. Ungezhi.-

Aetivitate mis semificativà au avit grupul de 10 tiners constituiti in timpul acestor evenimente in bande demumita de eL "BLHOR", eare au participat la gedinte conspizative, su depue Jurarnint do credinţu, au confectionat gi difuzet mantifesto oú en-
 treaek ilegal in R.P.Ungara, să se inameze gi sa se alkture elementelor contrarevolutionere lar deca In fera noestrin s-as si ivito eituatte concideratil fevorebilu pentru oi sǜ revină git să acţioneze pentru zăsturnaree oxinduiril de stat existenta.-

Un alt grup compus ain 8 _tineri, fauch ocupoţle, condug1 do s-au constituit intx-o grupare subver-
 zamarea unor organe de militie după core să se retragat in munti te unde să organizeze actiiuxi pentru schimbares oxindulzill de stat din tara noestrex. Membriti grupului au trecut la aplfeares unore din mlsurile propuse, dar neobtinind resultatul scontat au intentionatish roxteze personaluL unui avion sh-1 acoati din terl, au tost inse arectata Inalute de putea actiom si condamnati la pedepse Intre 3 eil 10 ani inchisoare.După elitherarea din detentie ferul grupului a plecat ilegal din taxal si după intormatiile existente s-a stabilit Ix S. U.A. Nu reptita să mentinì legături cu yersoanele din fard. -

Mumitul Jeists loptr fost strungas Io Nabrica da
 nere din R.P.Ungaria in 1956; polazuzet in jurul shu alte trei elomente cu care a elogitat actiunile couise de combxarevolugtonasi, me-mifestindu-gi dorinta de a plece हi ai pentru a-1 syzijind in nod ecrect in lupta impotrive comuit smului.-

Dintre elementele fost condamnote, 0 activitate mal deosebiť au destỉ̊urat-o mumbli Buitoso PAVZL ANACE $\qquad$ - ambis din combno roritic, fost Ircolaf1 In axmata hitiemista, primul tilnd o pertoad mai indelungotio in postura de sugar pentru se sustrage de la măcura ereathrii lui. Ou aotivitate deosebita este cunoseut gi numdtul SIMPN MCLCC, In etoto de 51 ant, mocente le ITrustul de Construefti Industriele mindgoare, fost comdemzat In 1961 Io 15 ont Inohiscore pentru crima de unoltire contre oxdinoi sociele, venit din Mizgu llures la Mindgoosa ou intengia de a se sustrage atentiel oxgenelox de seourittate.-

- In prezent din rindul acestel cetegorit, 3 persone se ank in atentia noestrix in cadruz dosarelar a umblatre intomativă oi 14 supravegheati informativ cu paioxitate. 0 peraoonă din prim eategorie ga două din urmatoarea se efla in incmi le Serviaiul de contrainformotili econombe, restul la gerviciul de informettic interne.-

Din amitiza materlalelox exdstente, reztiti ef principalele categozil. de ectivitithi prezente in legătură cu cel eare se azill in beza de Iuexu, se xeferk indeosebs ia mentienthui de nemiltuetre privind modul de reelizare prose-
 axtecedentelor pe oare le au ar IL "pxivahi" de unole dreptu
 functi1.De mentionat oll maree mojoritate se coneiderd nevinovat1 pentru foptele ce au dus Ia condermarea lor lar o yerte ह1 Indeosebi eot din erupările de tineri invoo vírsta le dat oind au coate faptele respective. Deecement resulta cal detorita misumilor de proventre ce au sost Iuete in decursul onz10x, sceste elemente manfesth pridanty in discutilic puxtate g1. fommarea de antuseje. Nu au Lost sermalate aspocte deoseb2te grivind leg turdic eelor core au ectivat Supreun\$ ord au


Aspeote syecillee medhatul urban gi cel mural din eotivitateo ecestor elemente se rezuma in foptul as In syectal cel de la eate azeazli muticestixile ostile, motlo-nolist-iredentiste pe nemulfundrl yexsomile in ce privegte munes gi zetributia In unithtilie agxieole, unele nolfunsuri In ce pxivejte aprovizionaree ou produse de consum gi inteose bi unele defleiente in adedniatreree gi conduceree unitatition sütegti, 1Ksind astifel Lmprestis ea ox aetiona ia mod oblectiv pentru inlXturaree neajunsuriloz. In ceee oe privegte aspecte speotelico modului urban predowinh inszutente negetivà exexwil ta de mude ga legěturi din atrilinătate(fn apecial. S.U.A. el "himian") preeum gi cea exercitats de audicerile postuxiloc de redio stritime.

In ecee se privegte aspectele mai somiti-
 monthry

NumLtuL "ADAYY, muned tox, fost conlammot pentru cuital de uneltize contro oxdinei. sociele; luexat in di sar de urnkrixe intorme tiva pontru mandiestari mofionalist-
irecentiste, comentind fstit de inforpetorul mrozaR" evenimentelo din R.P.Polonis a sustinut es sceatḕ "gu fost gencrate de sbuzurile efi nelegiutaile Sostului guvern", sustivind or "aceleagi Iuaxuzi, se potree azi ©il in Rominie gal daox conducerea statului continual să forteze lu-


In prezente acelelagi surse a assoutat despre unele consecinte ale celui de al II-1ea sťzboi nondiel, aftrat nd oir aroblemele teritoxiale ale Ungariel se pot sesolve numal paintriun nou xilim boi roondial după care, ou ajutomil puterdlor obeldentalo gi in special a Cemmaniel Les vor putea sealize wrguris vechile nizzuintye".-

DIn declaratilie obtinute In Iuna mortio 1981 de la
 sustinnt caltcransilvenia el Benetul er aportbine Ungeriol, clurela le-au epartizut jesto 1.000 de ayi". A reproget maxtoriloz; caze 1 -eu eonbituti ou argumente incontestabile, or Mou Invăţat istoxie publicati in
 tratatului de la TRTAMON aceste teritordi au foet date rcnaniller doas teaposer el In viltoal epropiat ele vor reveni Ungeried", De esemeno a sustimut cal a fost nevott al plece din margu Murey "decarece ma mai putut suporte esupxixeo filnded ocolo mumapot trili eei dizec-



 ghiasilor din aceste texitorit".-

Pentru cele te mai sus gil alte menifestirs ostile rezultate din probele obtinute, cel in cauză a fost pue in discutte, colectivului de minel din eare face poxte.-

Un alt cas semiticativ este cel pxivind pe mxoLomarm Iucret In dosar de urmllesre informativa, contabil pensionas, Loet membru in organizatia natiomalist-iascistie "CRUCEA CU SAGEMI", Sost ortter In axmata luL SZALASI, semmiat eu mantiestĕmi ostile gil denigra toare ne \$1onelist-govine.-

Din miterlalele obfinute rezulta ch cel in cauza a oullat in mod irecvent posturi de radio stràine, cluto sk-gi'formeze artura din elemente ou aceleagi concopyil in xindul edrora dinuza ptix 1 ostille farmil noastre, Lolosind In acest scop oi influenta negativz exercitath de zudele sele din R. T. Gemonia gi MHIKGA"--

A sustinut in discutil ox "populatio de nofionolitate maghtaxil din fara noastru ar 21. 11psity de dreptuxi, Cu ocazla unei

reproguxi pentru faptul ač 1 s－a vorbit in 1 imbe româns，afix． mînd：＂dacă este o gecall maghtark am protenţia sa mi．ne vor－ bească unguregte＂A tăcut comparatsit texdenfticese cu privire
 poporului zomên a $\mathfrak{z o l o s i t}$ euvinto injuxioase．－

Pentru Saptele mengion te a rost avertsrot de organele noastre，urnalinindu－se in continuare efectul misu－ sil．luate，cel In eauzà isind cunoscut ca un element socale1－ trant．－

Cu situatii deosebite sint ounoscuti gi nu－ mitil Fador lofif Yreot romano－cetolic care a facut par－ to din conducerea partidului mishlar din Bamat，NfilzER ANDRG，SEYPRTINI EAE GI URRA OXKO FTEFAN toti logti condarnati，selectionation if in atentie ou prio－ ritate，care desi prudenti in discuţille purtate intretin le－ gături cu elemente din emigratie moghiara el indeosebi cu persoane din rîndul acesteía ou core a stat impreună in de－ tentyie．－
－In boza informatilior obtinute，in perica－ de de referinṭ⿺⿸⿻一丿又丶（1）au fost Iuote măsuri de prevenire si neutra－ 1izare asupze elementelor din aceasta cotegorie după cum ur－ meazis：un caz pus in discutia colectivului de muncă in 1981 （ADAM＇）gi douk elemente luerate in dogere de uxmărire infor－
 de míl sus au sost mentinuti in contactul organelor noastre cu scop de influientare pozitivă，măsură ce se aplică si al－ tor pase elemente semmiate ca fiind pretablle la activitutit negative．－

Apreciem，in beza informatillor obtinute，
 nire gi neutralizare，inclusiv cele in care s－a actionat pen－ tru influienţare pozitivà prin reteaue informativa oxi legă－ turi apropiate ale acestore，mǎsurile si－au atins scopul．Degi． In cazul lui＂Kolomair＂nu avem cextitudinea ed acesta a re－ nuntet la conceptilile sele negative，datorita lanatismilui．gi caracterului său recaleitrant，evem insă date certe eă s－a reugit izolaree 1 ui de enture jul pe care oalute să－1 formeze gi．lost determint să renuntje la difuzarea coneeptilior sa－ le negative．－

Dogi pe ansamblul problemel avem o xetee
Informetiva cu posiblictriti rcele de pătrundere pe ling ele－ mentele aslate in atentyie，apxecien č mu s－a aotiomat sufi－
clent de diverailieat in saport de particularitaten pe care a au elementele fost condamnate. Pentru remedierva acestor neajunsuri, ne propunem ea in viltor pe lingă măsurile luate pinna in prezent să acoxdăm o atenţie mai mare urnìtoarelor aotyiumi destăgurate de organole noastre, pe proiliul problemed, asupra elementelox fost condamnte:

- eseetuarea unel seleotil a Logtilor condamatí pe porioade gl locuri de detentie:
- verilicarea legăturilor prexente au cel eukeestit In detontie oxi cu care au desflgigut activitate infractionala comune Indeosebi cu cel aflaty in străinnitate sau semnelaft ou octivitate ostil2 prezenty, cu elemente oxi organizatil ale emigratiel reactsomare;
- intensificarea cooperasili ou alte judeto in care elemente din raza noastră de reaponsabilitate au legături de inteses operatIv;
- In cooperare eu Sexvieiul de contrainiormatil economice gi alte compertimente se vor Intensitica misurile pentru cuncaeterce aotivitiffil pe care elomentele in causă o dessăgoerä la locul de muncers
- atentie deesebtich se ve eosrda in eontimuare identifickril of veriflekuli elementelor fost condamete oe vin dinelith zone ole thayi stabilindu-se cu dcaiciliul ori regedinta tengorari pe saza judetului noetru. In acelagi timp vor 21 semmalate ou operativitate elementele sare pleace din zono noastră de responsebilitate;
- se vor continus măsurile de identirieare gil verisiesre descendentilior ai mudelor apropiate a elementelor fost condemnate in vederea ouncagterii celor care in prezent au preocugixi notiou malist-iredentiste. -

Cu privire ie aeeastu catogorie de elemonte, aprecien, In bazo datelor pe core le definem, necesitatea de a se acozda atentle deosobita semmalaris in tiny util e cescendentilor care pleace peatru studil pe rese altor jucefe; decarece numarrul mare de tinezi ventil In Centrul Universitay inntgoara fec imposibila vertificerea lor in totalitate. Rrin măsurile luote ce not au Soat lentiticoti gi luati in

 Lentel negative exercitata as parsintli lor cunosouty ou antocedente politice ef penale. Syxe exemplificese red̆a umatitoxul cez:

Printre cel aproope 1500 students de metsomplitato maghsard vent ti ia studit in Centrul Universitas Rind goara a sost 1-
 tivitate cultural-scolalu deosebity, foyt oe allout ea in seuzt timp
aă-gi oreaze Legatturi ou mai mulji intelectuali anlati in aton †ia noastri gi sk fic ales de scegtia gentzu conducezen activi tăfii cemeclului studentese de limbs maghiarki, unde simt eoncentraty majoritates tinorilor cu conceptii mottionalist-govine

Filud vexificet gi apos Iuat in Luem pein
 preot reformat in judetul. BTHOR, a fost condemmat in amul 1958 1a 22 ani inohisoare pentru uneltire contra ordinel sociale Lar in amil 1975 a fost avertizat pentru activitutifi la ceze a paxbloipat si "VISCAN".-

Despre "VISCAM" s-au obtinut infommetil ca este greocuget de a crea anturaje de tinerd gi sub acopezirea a etivitătilior seligioose ai oulturele, inceazo al mantinn syi ritul naţionallst-1redentist...

De catre noi a-au luat nhourt de contracurarea intentjilior lui "VISCAIT" gi se contimul luereree $2 u t$ In dosaz de urvăresse informativile -

Printre 1atelectualit din oxegul mTimsoard contactałt de "VISCATM sint gi Legatturi ale totziui sku lar o parte din ectivittyile ostile pe eare a tneereet ax le destugoare, inelusiv erearee de saturej ou groill netionalist-govin este o contimuare a aetivityegil deatligurate de tatrich sku.

SEIVL SECURTMATII Colonel,

MOREOIU AURSITANT

SEPVI, SERVICIKLUI I/A It.col., Nocelonlen

IATCULESCU ANYOIISS
I.R.R.I.
D.M.G.

R1. 764/08.08.1981
Serise in 2 ex.

Doc. 7
25 septembrie 1981. Raport privind stadiul actual al măsurilor luate ssi rezultatele obţinute pe linia problemei „naţionalişti-iredentişti maghiari", întocmit de It. col. Pădurariu Nicolae din cadrul Serviciului IIA din Inspectoratul Județean Timiş al MAl. Sunt prezentate: dimensiunea reţelei informative şi a bazei de lucru, cazuri de persoane urmărite, măsuri preventive aplicate, fenomenele cu care se confruntau ofiţerii de securitate care lucrau în problemă.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 189-192)

INSPECTORATUL JUDETEAN TIMIS AL MINISTERULUI DE INMERNE Serviciul I／A

Data；

RAPORT

privind stadiul actual al măsurim lor luate şi rezultatele obţinute pe linia problemei＂notionalişti－ iredentisti maghiari＂。

De la data ultimei analize，activitatea pe linia prom blemei a continuat să se desfăsoare in conformitate cu sarci－ nile gi orientările rezultate din＂Programul de măsuri＂elabo－ rat de către Departamentul Securitătii Statului，in baza căruia au fost stabilite saroini si măsuri specifice judeţului，ou ter－ mene si responsabilităti．De asemeni s－a urmărit midicarea ca－ litătil muncii in conformitate cu sarcinile stabilite ou oca－ zia ultimei analize efectuate la conducerea inspectoratului， materializate prin completarea planul de măsuri existent în problęmă。

In această perioadă activitatea a fost orientată cu prioritate pentru deztroltarea capacitătii de cunoaştere prin creşterea potentialului informativ si indeosebi printrmo mai concretă orientare a celui existent aflat în legătura ofiteri－ Ior din problemă cit gi la alte compartimente de muncă．

Reţeaua informativă pe profilul problemei compusă din

131surse，este amplasată în mod judicios în raport de nece－ sitătile impuse de locurile，mediile si persoanele aflate in responsabilitate şi în mod prioritar în invătămintul superior， cultură，arta，culte－secte，redactil，istorici，sociologi， etnografi，folcloristi，micul trafic，legături suspecte in emi－ graţie §i＂HELGA＂。De mentionat că din totalul reselei informa－ tive folosite 80 surse，se află in legătura nemijlocită a ofiterilor din problemă（ -3 Lt．Col。PADURARU N． 45 Lt． Col．RAOZ I．
referinţă gi-au completat reţeaua ou $\quad / \quad$ surse noi. Tinind cont de sarcina stabilită cu ocazia precedentei analize privind selectarea si pregătirea surselor ou posibilităţi de informare pe raza mai multor judete s-au cercuri si organizatii nationalist - iredentiste din străinătate, s-a acţionat cu mai multă responsabilitate şi au fost selecyionate pînă în prezent 4 asemenea surse. ( $Z$ pentru extern §i $\ddagger$ pentru alte judeţe) a căror fise personale cu rezultatul verificärilor şi propunexi au fost inaintate la Directia I-a, iar din sursele selectionate pentru rezolvarea unor sarcini in exterior au fost deja plecate în străinătate, furnizînd după reîntoarcere informaţii utile.

De asemeni s-a acţionat cu mai multă orientare in ceea ce priveşte neajunsurile manifestate in punctarea şi selecyionarea candidatilor pentru recrutare acordind mai multă atentie elementelor intelectuale, din rîndul cărora fac parte toate persoanele recrutate in această perioadă (profesori,preoti, ziarişti, studentुi). 0 atentुie mai mare s-a acordat măsurilor de educare si atragere a surselor recrutate in perioada precedentă, dirijării gुi instruirii a acestora.

Din analiza efectuată rezultată că au rămas fără surse ani de invătamint la Liceul nr. 2 cu limba de predare maghiară cît şi la sectia maghlară a Liceului Industrial "ELECTROMOHOR" aflat in deservire la ServoII, unde se impun urgente măsum pentru recrutari de colaboratori in anii I si treapta II-a (anul III)

In perioada care a trecut s-a impus ca $\mathrm{I}_{\mathrm{t}}$. Maj. UNGUREANU I. să preia îtreaga reţea şi să organizeze o muncă corespunzătoare cu aceasta.

Deşi s-au obtinut progrese substanţial in cooperare cu alte compartimente in ce priveşte exploatarea potentialului de care dispune reţeaua informativă, este necesar ca in viitor să se insiste mai mult atit pentru sprijinul ou informatii de la sursele proprii ģi reciproc să existe un sprijin mai mare pentru obyinerea de informatii pe profilul problemei de la alte colective de muncă.

Ca rezultate al măsurilor intreprinse cu reteaua cît ģi cu alte mijloace ale muncii, au fost obtinute informatii din care rezultă că in perioada de referintă activitatea nationalist - iredentistă se mentine la un nivel ridicat, vixulent。

A crescut numărul persoanelor din baza de lucru care intretine legături cu elemente ostile din străinătate, ca si numărul cetăţenilor străini care instigà la, acţiuni făţişe, in deosebi in ce priveşte"problema Ardealului".

0 recrudescenţă se semnalează si în ce priveşte activitatea de îndoctrinare nationalist - şovină şi izolare naţională in rîndul unor tineri de naषionalitate maghiară sub acoperirea actiunilor social-culturale si sportive organizate legal în facultăţi şi licee precum şi sub acoperire cultică。

Semnificativ pentru munca pe profilul problemei în zona noastră de responsabilitate este faptul că marea majoritate a elementelor luate în lucru pentru activitate gi manifestari negative prezente provin din rîndul elementelor fără antecedente politice şi penale.

Cu privire la elementele aflate in atentia problemei raportăm că în evidenţa cartotecii general documentare sint cum prinse $50 /$ elemente si $/ 39$ sint lucrate cu prioritate in evidenţa dosarului de problemă. Din această ultimă categorie predomina cei selecţionaţi din evidenta cartotecii general documentare ca potenţial periculoşi datorită antecedentelor pe care le au ģi nici $10 \%$ din cei cu antecedente nu sînt luatyi in lucru pentru manifestări şi activitate prezentă.

0 situație cu totul deosebită apare la elementele luate în lucru prin dosare de urmărire informativă unde din cele_f elemente doar 3 ._ provin din rîndul celor ou antecedente politice şi penale, ceea ce demonstrează aria largă din care au fost selectate aceste elemente ( 66904 cetăteni de nationalitate maghiară în judeţul Timiş, $3624 \sqrt{\text { in municipiul Timişoara, }}$ cadre didactice şifyty studenti in facultăti, $1 \nmid$ _cadre didactice şi $27 / 3$ elevi in şopli gi licee de cultură generală. precum şi un număr mare in institutii gi obiective economice).

In perioada. de referinţă au fost luate in lucru prin

- dosare de urmărire informativă $y$ elemente, toti intelectuali, fără antecedente ( 2 ingineri, 1 preoti, $\perp$ actor 1 ziarist ģi 2 studenţi) ceea ce este mai semnificativ că s-a acordat atentie de a lua in lucru cu prioritate elemente ostile din rîndul intelectualilor, cu influienţa in tyară si străỉnătate。

Din materialele existente rezultă o mai bună cunosştere a activităţii cetăţenilor străini de origină maghiară,unii
semnalaţi deja cu atitudine suspectă şi ostilă precum şi a le－ găturilerpe care le au in judet．

Informatiile mai semnificative pot fi exemplificate prin următoarele cazuri；
－Verificînd situatia unor elemente de vîrf din emigra－ tुia maghiară reaç̧ionară cāre desfăsoară actyiuni ostile ţărí侍 noastre a fost identificat prof．ingo Vorgigy EeNes． despre care s－a stabilit că este originar din România，plecat de mic copil in＂HELGA＂de unde in timpul evenimentelor din anul 1956 a fugit in SUEDIA iar in prezent ar fi conducătorul emigratiei maghiare din ţara respectivă．Cel în cauzä are ru－ de apropiate in judesul Timis şi au fost organizate măsuri adecvate întru－cît şi－a manifestat intentyia de a le vizita în acest an．
－De către noi a fost luat în lucru în enii trecuti MENYHART REENANSRU，născut in judetul Timis， plecat de copil din tură si care fiind in conducerea emi－ graţiei maghiare a îndeplinit pînă în anul 1978 cînd a dece－ dat，functia de preşedinte al Societăţilor Maghiare Unite din S．U．A。A menţinut legături cu rudele sale din judeţul Timisg informîndu－le cu privire la activitatea naţionalist－iredentistă a organizatyiei pe care o conducea．

Recent au fost obtyinute informatii eă inainte de deces acesta l－a infiat pe fiul fratelui său din＂HELGA＂，care în prezent este cooptat in conducerea emigratyiei maghiare din SUA． Cel în cauză deģi a anunţat că îsi va vizita rudele din jude－ tul Timis pînă în prezent nu a făcut－o în schimb a fost în judet fratele său din＂HELGA＂care îl vizitează periodic şi care a relatat rudelor şi surselor noastre amănunte despre activitatea ostila a emigratiei，afirmind că a primit mate－ riale importante dar i－a fost teamă să le aducă la noi în tară， acestea avind un caracter ostil României．

Au fost organizate măsuri menite să asigure cunoaşte－ rea intentiilor şi prevenirea unor actiuni ostile atit，din partea cetă̧eanului american cît ģi a fratelui său din＂HELGA＂ care dupa indiciile existente ar fi sursă şi realizează un circuit：emigraţie－＂HELGA＂－tyara noastră．
－In urmă cu doi au fost avertizatyi de către organele noastre SZANACS REENMQ invăţătoare，originară din jud． Timis şi soţul ei，domiciliaţi in capitala statului＂HELGA＂，
care au avut manifestări ostile ţarri noastre. Deşi după măsura luată cei în cauză s-au abtyinut de la asemenea manifestări, eu ocazia vizitei la părinţi în vara acestul an, ea a avut din nou unele manifestări inamicale fapt pentru care se vor lua măsuri de verificare si documentere in raport. de rezultatul çărora se vor prezenta propuneri pentru măsurile ce se impun.

- In luna iunie 1981 a fost în vizită la rudele sale din orasul Jimbolia numitul BARNA FRACCNE plecat din tarä ilegal in anul 1979 şi stabilit iñ AUSTRIA, despre care s-au obţinut date neîndoielnice cu privire la manifestările ostile nationalist - iredentiste pe care le-a avut. Au fost luate măsuri ca la proxima vizită să fie audiat asupra activitătii duşmănoase pe care a desfăşurat-o împotriya ţării noastre după care să-i fie întreruptă şederea în RoS.R. şi declarat persoană idezirabilă.
- Preotul romano catolic LPCADis ReARPLY find plecat în "HELGA" cu permis de mic trafic, la inapoiere a fost găsit încercînd să introducă în tară un material xerocsat compus din 22 pagini, intitulat :"Intre pietre de moară" adresat către intelectualitatea română avînd un conţinut deosebit de ostil. Din continut rezultă că originalul semnat de 62 personalităţi de naţionalitate maghiara din România, ar fi depus la un notar public din Elvetia.

Din datele obtinute rezultă că materialul provine de la eun preot dintr-o localitate din apropiere ou frontiera tării noastre care a insistat ca cel în cauză să aducă cu el în tară acest material. NALAPIN NACOLY a fost luat in lucru prin dosar de urmărire informativă, urmînd a se lua măsuri combinative pentru a se cunoaste si preveni si alte actuiuni ostile întreprinse împotriva ţării noastre pe această cale.

De menţionat că şi din alte informaţii rezultă că în "HELGA" se actionează asupra turistilor români cu probleme de natură iredentiste, se încearcă trimiterea unor materiale " cu conţinut istoric" dar şi din partea unora dintre turişti şi vizitatori plecati de la noi au existat interese pentru a obtine asemenea materiale. Ca urmare se constată o creştere a numărului de persoane de pe raza judeţului care au manifestări ostile, denigratoare la adresa statului nostru si manifestări nationalist iredentiste datorită influientei exercitate de elemente din "HELGA"。

Numai în perioada la care ne referim au fost identificate şi luate in lucru un numar de 12 astfel de elemente。

Dintre elementele lucrate în dosare de urmărire informativă －o activitate deosebita a fost semnalata din partea lui＂ADAM＂lu－ crat de către Serv．de Contrainformaţii economice，fost condamnat la 12 ani pentru crimă de uneltire，semnalat cu grave manifestări nationalist－iredentiste，care printre altele a afirmat că＂îşi dă gi viaţa numai să se realizeze cele pentru care a luptat el，pen－ tru binele maghiarilor＂．

Cel în cauza a fost anchetat ģi pus în dezbaterea colecti－ vului de munca，fiind urmărit in continuare pentru a se cunoagte efectul măsurii de prevenire ce sma luat．

EXENELY 人2ONCNU doctor in etnografie，profesor pensionar lucrat în B．U．F．a fost identificat cu preocuparri de a obtine date ou çare＂să argumenteze originea maghiară a ceangă－ ilor din Moldova＂．Deşi elementul a fost avertizat，in prezent prin infiltrarea informatorului＂IONESCU＂s－a obtinut noi infor－ maţii care atestă preocupările sale naţionalist－iredentiste prin interpretarea unor date cu caracter etnografic．Elementul este urmărit în continuare şi se actionează cu măsuri preventive ģi descurajare．
－In cazul＂TIMISANU＂au fost luate măsuri informativ－ operative care permit cunoaşterea preocupărilor gi actiunilor intreprinse de acesta，cunoscut ca element deosebit de periculos prin conceptiile naţionalist－iredentiste si legăturile pe care le are in rîndul emigratiei reactionare si elemente autoh－ tone din alte judeţe．Ca o măsură necesară şi eficientă care a fost luata in acest caz este introducerea mijloacelor speciale care este apreciata pînă in prezent ca o Iucrare bine reuşită．
－De asemeni apreciem ca foarte utile măsurile de influm ientsare pozitivă a lui＂SPATARU＂，element deosebit de fanatic şi duşmănos，eliberat din detenţie in 1980 după ce timp de 8 luni a stat în refuz de hrană（hrănit pe cale artificială）。
－Pe linia măsurilor preventive efectuate în această pe－ rioadă mentionăm；4 avertizări gi 1 ，puneri in discu－ tia colectivelor de muncă。 De asemeni s－a acţionat cu măsuri combinative，eficiente de influientare pozitiva in toate cele $\qquad$ avertizări efectuate în perioada anterioară．

De asemeni a fost pus un accent mai mare pe contactarea şi atentionarea elementelor predispuse la activităţi negative, informarea factorilor de conducere din instituţii şi unităti economice precum si prelucrari contrainformative, în aceasta perioadă efectuîndu-se 28 prelucrămi contrainformative individuale asupra unor persoane care au efectuat călottorii in străinătate şi 10 prelucrări in grup, majoritatea in localităti cu persoane de nationalitate maghiară care beneficiază de permise pentru mic trafic.

Ne-am confruntat in aceasta perioada ou un fenomen nou în rîndul tineretului de naţionalitate maghiară, care sub influienta unor curente retrograde din occident gi "HELGA" au încercat constituirea unor aşa zise anturaje de "CSOVES" (TUBARI).Au fost luate măsuxi de audiere a celor in cauză, contactarea lor periodică in scop de influentare pozitiva concomitent ou informarea factorilor educaţionali din scolile unde au fost aceste cazuri, parrintii unora dintre ei şi alte măsuri care au dus la anihilarea acestor tendintye。

Avînd in ${ }^{\text {vedere stadiul actual al situatiei operative }}$ din problemă, si sarcinile ce rezultă din "Programul de măsuri" pentru perioada următoare ne propunem:

- Intensificarea măsurilor de cunoaştere şi prevenire asupra elementelor aflate în lucru gi asigurarea unei supraveghiri informative corespunzătoare a locurilor, mediilor ģi obiectivelor date in competent̆a atît prin reteaua existentă cit şi prin realizarea integrală a sarcinilor de recrutări prevăzutt in acest scop.
- Se va acorda atentie sporită cunoaşterii activităţii cetăţenilor străini de origine maghiară care vin pe teritoriu judetului si neutralizarea actiunilor ostile intreprinse de unele persoane din rîndul lor şi a legăturilor autohtone pe care le au.

Avem în vedere indeosebi pe cei cunoscuti cu activitate in cadrul grupărilor ostile ale emigraţiei şi din "HELGA", acţionîndu-se cu mai multă operativitate pentru a le documenta activitatea ostilă şi a se acţiona cu măsuri de prevenị̂e,neutralizare, descurajare precum şi influienţări pozitive.

- Avînd în.vedere numărul mare de persoane de nationalitate maghiară din judeţ care fac deplasări în străinătate, indeosebi in cadrul micului trafic gi cazurile frecvente in care s-a actionati asupra lor in tările vizitate pentru a-i instiga la acţiuni nationalist-iredentiste, in viitor se vor intensifica măsurile de prelucrare contreinformativă a acestora si exploatarea lor informativă după reîntoarcere.
- Cu ocazia analizării în trimestrul IV/1981 a dosarelor de urmărire informativă aflate în lucru, va sta în atenţie cu prioritate rezolvarea sarcinilor şi finalizarea dosarelor cu vechime mai mare de doi ani precum şị cele în care măsurile de prevenire au fost luate de mult timp.
- Lunar se va analiza la nivelul colectivului din problemă modul de realizare a sarcinilor din "Programul de măsuri" si planul de măsuri ce a fost intocmit in scopul impulsionării intregii activităti de cunoaştere si prevenire。


## DE ACORD

Doc. 8
1 martie 1984. Ordin trimis de Direcţia I din Departamentul Securităţii Statului către Inspectoratul Județean Timiş - Securitate, semnat de col. Popescu Stelian (şeful Serviciului) şi general-maior Bordea Aron, şeful Direcţiei I. Este prezentată activitatea emigraţiei maghiare din Suedia şi preocupările acesteia de a-i sprijini pe intelectualii maghiari care erau dispuşi să se angreneze în activităţi anticomuniste / antistatale.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 95-98)
mIIISTERUL DE INTERNE depart aicilul securitatil staty yh
gerea unor "dovezi" pentru constituirea unui aşa-zis tribunal internaţional.
"CERCUL MAGHIAR" întreţine legături cu organizaţii iredentiste din R.F.Germania, S.U.A. si Canada. In acest context TOLLAS TIBOR , vicepresedinte al organizaţiei "CONGRESUL EUROPEAN AL MMGIIIRILLOR LIBERI" cu sediul la Munchen - R.F.Germania, redactor ses al fiţuicii iredentiste maghiare "NEMRETOR", efectuează deplasări periodice în ţările scandinave, îndeosebi în Suedia, pentru a da instrucţiuni şi indicaţii privind activităţile şi orientările de viitor ale organizaţiilor emigraţiei reacţionare maghiare în activităţile ostile ce le desfăşoară împotriva ţării noastre.
2. La Stockholm funcţionează "CLUBUL CULTURAL SUEDEZ-UNK, organizaţie aflată sub controlul "UNIUNII :KONDIALE A UNGURILOR" de la Budapesta, care, conform statutului, acordă sprijin material sí financiar organizaţiilor emigraţiei reacţionare maghiare, condiţionînd aceasta de renunţarea unor lideri iredentişti maghiari din Occident la acţiuni potrivnice R.P.Ungare şi canalizarea activităţii acestora împotriva altor ţări socialiste unde există concentrări mari de maghiari, îndeoseni R.S.România.
3. Cu atitudine deosebit de duşuănoasă la adresa ţării noastre a fost semnalată VOLOTZY MARTHA, vicepreşedinte al'CLUBULUI CULTURAL MAGHIAR" din Centrul Universitar LUND, originară din R.P.Ungară, care cu prilejul unor întruniri a criticat vehement atitudinea "pasivă" a presedintelui si membrilor acesteia si a cerut punerea la vot a propunerii ca unii intelectuali de naţionalitate maghiară din ţara noastră, îndeosebi cei implicaţi în acţiunea "ELLENPONTOK", să fie sprijiniţi în publicarea unor lucrări în Occident si determinarea autorităţilor suedeze să le acorde burse de studii. De asemenea, a propus ca fiecare emigrant maghiar din Suedia să invite în această ţară rude şi cunostinţe din ţara noastră, care să fie chestionate asupra situatiei lor prezente precum şi modaistăţile în care ar püte a să fie sprijiniţi de către organizaţille emigraţiei maghiare din Occident.
4. Conducerea organizaţiilor iredentiste maghiare din ţările nordice afiliate la "CONGRESUL EUROPEAN AL MGGHIARILOR LIBERI" a desemnat-o pe KELNER iLONA, preot reformat în Stockholm, sefa mişcării de cercetaşi maghiari din Scandinavia, cunoscută cu atitudine ostilă R.S.România, să colecteze fonduri pentru finanţarea unor acţiuni ale emigraţiei maghiare în special cu caracter propagandistic.

0 parte din sumele realizate urmează să fie folosite pentru sprijinirea activităţilor cultului reformat şi evanghelic din R.S.România, precum si în procurarea de materiale cu conţinut religios, care să fie introduse în ţară prin turişti străini care ne vizitează.
5. "asociat Ia magharilor din sueula de sud" cu sediul in oraşul Malmo, Box 14042-20024, Postgiro 383360-2, condusă de juristul ÁsVÁNY ENDRE, acţionează, prin mijloacele de informare in masă, pentru acreditarea ideii că Transilvania ar fi un teritoriu care ar apartine de drept Ungariei. In acest scop, membrii organizaţiei, pe lî̀ngă publicarea de articole si materiale cu conţinut iredentist, introduc în cărţile şi publicaţiile aflate in bibliotecile publice din Suedia, care fac referiri la ţara noastră, hărţi si teste în care Transilvania este prezentată ca teritoriu unguresc.
6. Cu preocupări în procurarea unor date despre "situaţia naţionalităţii maghiare din ţara noastră" în scopul informării unor organisme internaţionale şi iniţierii de acţiuni ostile R.S.România au fost semnalaţi OLAJOS JOHANES SI BALOGH LA'SzLO, ambii cu domiciliu în Malmo.

## oLAJOS JOHANES este născut la in Un-

 garia, medic şef la Spitalul clinic din Malmo, domiciliat pe strada Akarpstationsvagen nr.3, cunoscut cu manifestäri naf̧ionalist-iredentiste la adresa R.S.România, afirmînd că naţionalitatea maghiară din ţara noastră ar fi supusă unui proces de asimilare forţată.BALOGH LASZLO, de profesie brutar, este folosit de organizaţile iredentist maghiare din Suedia, R.F.Germania si Austria în calitate de curier permanent pentru a introduce în R.S.România publicaţii cu caracter iredentist şi scoaterea de scrisori si materiale referitoare la situaţia naţionalităţii maghiare din ţarä noastră. Acesta este proprietarul autoturismului marca "FORD-TAUNUS", numărul ANU-412. Intrettine legături apropiate cu persoane de naţionalitate maghiană din Cluj-Napoca şi Tg.Mures.

In scopul cunoasterii şi prevenirii acţiunilor naţionalist iredentiste preconizate de către aceste organizaţii a fi desfăsurate împotriva ţării noastre, este necesar să se întreprindă măsuṛ de identificare a tuturor persoanelor de origine maghiară de pe raza dummeavoastră de competenţă care au rude sau legături cu elemente dintre cele nominalizate în notă.

$$
-4-
$$

Persoanele identificate că au legături cu elemente din cadrul acestor organizaţii ale emigraţiei reacţionare maghiare să fie luate în lucru, in vederea cunoasterii, prevenirii si exploatării în scopuri operative a informaţillor ce se vor obţine.

In acelaşi timp să fie selecţionate surse verificate si cu posibilități informative pentru a fi pregătite in vederea trílmiterii lor cu sarcini în Suedia cît si pentru interpunerea unor elemente din emigraţia maghiară semnalate că intenționează să vină în R.S.România în scopul iniţierii unor acţiuni ostile.

Totodată, materialul anexat să fie folosit pentru documentarea și instruirea ofiţerilor dín problemă, in scopul perfecționării muncil acestora.

Informaţiile obţinute pe raza dumneavoastră de activitate din lucrarea acestor categorii de persoane, să fie raportate în timp util la Direcţial.

on134/201/ex.unic red:RE/dactilo:DI
01.03.1984

Doc. 9
2 iulie 1984. Completare la nota de măsuri nr. D/0046.839 din 20.10.1983 în acţiunea "Oponenţii - 83", întocmită de şefii U.M. 0610 şi U.M. 0544/225 din Departamentul Securităţii Statului, aprobată de general-locotenent lulian Vlad şi general-locotenent Nicolae Pleşiţă. Documentul se referă la activitatea emigraţiei maghiare, la relaţiile acesteia cu intelectuali de naţionalitate maghiară din țara noastră şi la măsurile propuse în vederea limitării culegerii şi răspândirii de informaţii despre situaţia maghiarilor din România.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 173-174v)

MINISTERUL DE INTERN
DEPARTAIEMTUL SECURITATII STATULUI

- U.M. 0610 - U.M. 0544/225 -

Nr. 0050.245 din 2 iculie 1984.


STRICT SECRET
Multiplicat $X=R O K$
S.I.S.J. ex. nr. 26

APROB,

ADJUNCT AL MINISTRULUI
General-locotinent,


ADUMGT AL MINISTRULU

(

## COMPLETARE

la nota de măsuri nr. D/0046.839 din 20.10.1983
în acţiunea "OPONEMII - 83"

In luna octombrie 1983, conforw notei de măsuri în acţiunea "OPONENTII-83", au fost iniţiate măsuri complexe, în ţară si în străinătate; al căror obiectiv principal îl constituia verificarea informaţiei cu privire la existenţa clandestină în ţara noasträ a unui aşa-zis "Birou maghiar de presă din Transilvania", care îsi propunea culegerea si difuzarea de informaţii cu privire-la "teroarea fără de sfîrsit ce face actualmente ravagii in România", pînă în prezent stabilindu-se următoarele :

- Pretinsul "Birou maghiar de presă" este creaţia lui koVACS TIBERIU ATT ILA din R.P.Ungară, emigrat din Oradea in mai 1983 s reprezintă continuarea de către acesta, în noile condițil din strä̀i... nătate, a activităţii dussmănoase desfăsurate anterior în thară prin redactarea s si difuzarea brosurii clandestine "CONTRAPUNCTE". In activitatea sa KOVACS TIBERIU ATT ILA colaborează îndeaproape cu elemente ostile ale asa-zisei disidenţe budapestane ca CSOORI SANDOR, TAMAS GASPAR MIKLOS, POMOGACS BELA, BODOR PAL $\mathrm{s}^{1}$ dín cadrul emigraţiei reactionare maghiare din Austria, R.F.Germania, S.U.A. etc. (DEAK ERNO, ZSILE ZOLTAN si HAMOS ARPAD din Austria, KATA LASZLO si BORBANDY GYULA, sef de rubrică si respectiv dírector adjunct la secţia maghiară a postului de radio "Europa liberă", HAMOS LASZLD şi PUSKY SANDOR dín S.U.A. otc.).
- In R.S.România, singura persoană identificată in mod cert ca avînd preocupărí în legătură cu aşazisul "Birou maghiar de presă", în a cărui activitate se află implicat prin colegerea si transmiterea de ştiri în străinătate, este SZOCS GEZA din Cluj-Napoca, coautor al broşurii clandestine "CONTRAPUNETE".

Acesta a afírmat că "Biroul maghiar de presă" există şi il consideră "o idee genială", menţionînd că între meubril săi, din motive de siguranţă, se aplică-regulà transmiterii verbale a informaţillor pentru a nu permite organelor de securitate să descopere materiale connpromiţătoare, ca în cazul "CONTRAPUNCTE".

- S-a stabilit cu certitudine-că marea majoritate a informafiilor sînt concentrate la Budapesta de către KOVACS TIBERIU ATTILA care le obţine pe diferite căi (prieteni şi cunoştinţe care vizitează România, cetăţeni români de naţionalitate maghiară care se deplasează în R.P.Ungară, pe unii din aceştia exploatîndu-i în orb). Ulterior KOVACS TIBERIU ATTILA le prelucrează, redactează sí dactilografiază, expediin-du-le apoi prin curieri unor lideri iredentisti din Austria (DEAK ERNO si ZSILE ZOLTAN din Viena), care, la rîndul lor, le traduc în limbi de circulaţie internaţională si le difuzează mijloacelor mass-media din Occident.
- Din analiza conţinutului informaţillor difuzate pînă în prezent de "Biroul de presă maghiar" rezultă că acestea au un caracter deo sebit de-duṣmannos, fiind în marea lor majoritate nereale, denaturări grosolane ale unor fapte de notorietate publică, urmărind să creeze o imagine cît mai defavorabilă ţărll noastre în străinătate.

Pentru aprofundarea informaţillor obţinute pînă în prezent, în scopul neutralizării activitătili ostile desfăsurate sub firma asa-zisului "Birou maghiar de presă" concomitent cu intensificarea măsurilor aprobate în luna octombrie 1983, se vor întreprinde următoarele:

## 1. Continuarea combinatiei de infiltrare

pe lîngă SZOCS GEZA si intensificarea contactelor cu acesta in scopul adînciril informaţillor cu privire la rolul pe care acesta il joacă în "Biroul maghiar de presă", identificăril surselor de informare folosite, `a modului de exploatare-a acestora (conştient sau prin exploatare în orb) şi a legăturilor directe pe care le are cu "disidenţa budapestană". In functjie de rezultatele obţinute se vor prezenta propuneri privind:modalităţile de anihilare a activităţil duşmănoase pe care o desfăşoară.

Termen: 30 august 1984.
2. Extinderea măsurilor de securitate asupra cercului de re-
laţii al lui SZOCS GEZA pentru a stabili dacă acestea sînt angrenate în activitatea "Biroului de presă". Concomitent, se va acţiona în dírecția descurajării si intimidării lor pentru a le determina să evite contactele cu acesta si a accentua astfel starea de compromitere si izolare a sa.

Termen: l septembrie 1984.
3. Trimiterea cu sarcini diferentiate pe lîngă KOVACS TIBERIU ATT ILA, CSOORI SANDOR, TAMAS GASPAR MIKLOS din R.P.Ungară a infor-. matorilor "RUD1", "JUHASZ" si "BARDAC" din legătura U.M. 0610 , "ARSE FI" si "PAUL" din legătura U.M.0.0544/225, în vederea stabilirii preocupär 1lor actuale ale acestora, cercului de relaţii din ţara noastră, actilunilor pe care le preconizează împotriva R.S. România. In acelasi scop vor fi trimisi din exterior în R.P.Ungară doi informatori ai U. H. $0544 /$ 225 aflaţi în relaţii bune cu elementele principale din "disidenţa budapestană", cunoscute cu preocupări pe linia acţiunii.

Termen: 30 septembrie 1984.
4. Intensificarea urmăriril si supravegherii informative a legăturilor din ţara noastră ale lui KÔVACS TIBERIU ATT ILA si a celorlalte elemente dỉn R.P.Ungară implicate în cazul "CONTRAPUNCMTE", îndeosebi a celor declarate indezirabile. Mäsuri asemănătoare se vor lua si asupra legăturilor din tară ale lui TOTH KAROLY si KERTESZ LORAND din Oradea si KESZTHELY AND̉RAS dín Cluj-Napoca, care urmează să părăsească ţara în viitorul apropiat.

Termen: 30 septembrie 1984.
5. Se va acționa: cu perseverenţă, prin folosirea tuturor posi bilităţilor muncii informativ-operative, pentru stabilirea reactiilor produse în baza de lucru din problemã de ultimele ştiri transmise de postul de radio "Europa liberă" în legătură cu existenţa şi activita~ tea "Biroului maghiar de presă", in vederea luării unor măsuri ferme de descurajare a persoanelor autohtone care, drept urmare a acestor incitări, ar încerca să se angreneze în acţiuni ostile, cît şi pentru identificarea altor eventuale surse de furnizare si transmitere a in formaţillor in exterior.

## Termen: permanent.

6. Exercitarea unii control strict de securitate asupra unor lideri iredentişti din emigraţia maghiară si elemente cu concepţii similare din R.P.Ungară, despre care s-au obţinut date că urmeazä să viziteze R.S.România în cursul acestui an si au un anumit rol în activitatea de susţinere şi popularizare a acţiunilor "Biroului maghiar de presä". Avem în vedere, într-o primă etapă, pe AMBRUS SZAMIIZ

# LO, SZOKE JMNOS s! MADACH ISTVAN dín R.F.Germania, PETER MARTOS din 

 Austria, BORCCZI ISTVAN din Elvetia, VESZER ERSZEBET, TORJOK-ERIKA, VASARHELY ANTAL; KARIKAS PETER, ERNEST ARPAD din R.P.UUngară:Termen: 30 octombrie 1984.
7. In cooperare cu U.M. 0625 se vor intensifica măsurile de supraveghere a activităt11 ziaristilor occidentali, îndeoseb1 a celor acredittați la Viena pentru Ronânía, cu prilejul vizitelor pe care le vor efectua în tara noastra. O atentie sporita va fi acordaty ziaristilor bertrand rozenthal, victor maler, baul lenovay, hefil geza si PETER MARTOS, care au avut preocupări pe linia publicării unor materiale privind activitatea "Biroului maghiar de presă".

## Têrmen: permanent.

8. Impreună cu Serviciul "D" si U.M. 0625 se va iniția 0 acţune ampla de demascare în ţară sil-străinătate a aşa-zisului "Birou maghiar de presă", prin compromiterea persoanelor implicate, prin discreditarea ş̧tirilior transuise şi punerea în evidenţă a adevăratelor scopuri urmărite. In acest sens, Serviciul "D" va prezenta pînă la 5 iulie a.c. un plan detaliat cu massurile concrete ce vor fi întreprinse.
9. Vor fi folosite mai judicios posibilităţile specifice ale U.M. 0110 si 0195 atît pentru verificarea si adîncirea informatiilor ppivind existenta si activitatea "Biroului maghiar de presă din Transilvania", cît ssi pentru obținerea unor date compromitătoare asupra persoanelor implicate în acţiune, care să permită demascarea sil neutralizarea acestora.

Termen: perwanent.

Doc. 10
23 martie 1988. Ordin semnat de It.col. Crăciun Mihai şi colonel Raţiu Gheorghe, şeful Direcției I, trimis la Securitatea Județeană Timiş. Documentul prezintă informaţii despre festivităţile organizate în Ungaria cu prilejul comemorării a 950 de ani de la moartea lui Ştefan cel Sfânt şi propune măsuri pentru limitarea influenţei acestora asupra maghiarilor din România.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 139-140)

MINISTERUL DE INTERNE DEPARTAMENTUL SECURITATII STATULUI

DIRECIIA I 3 MAR

Recent, autoritátile ungare auphotănet comemorarea in 1988 a 950 ani de la moartea primului rege " STEFAN CEL SFINT ".

In acest scop, a fost constituit un comitet national cor dus de : pregedinte ISTVAN SARLOS ( presedintele parlamentului), vicepresedinte IVAN $\Phi$ BEREND ( preģedintele Academiei Ungare de Stilnte ) ; membri gYULA KALLAI ( pregedintele Frontului popular Patriotic LASZLO PASKAI ( arhiopiscop do Eaztergom ) gi aite personalitati ale vietii politice, sociale, cultural-gtiintifice, artistice gi religioase.

Apogean manifestärilor va if celebrara zilei de 20 august la Szekesfehervar. In paralel, vor mai 11 organizate actilunt similare in localitățile Esztergom, Pecs, Eger, Kalocsa gil Opusztaszev, dar gi in exterior, la Passau (in R.F.Germania), precum gi in Italia.

Cu ocazia unei intruniri a comitetului, ISTVAN SARLOS a mentionat că "de numele primului rege se leagă intemeierea statului ungar, care include atit pe maghiarii din interior, cit git pe cei care trăiesc in afara granitelor actuale", iar manifestarea semnifică" atasamentul lor la patrie, la constitutia nationa lă maghiara, reprezentind totodată un apel la stringerea legăturil naţionale.
" Evenimentul " a mai fost comemorat in timpul regimulu horthyst ( in anul 1938), actiunile desfăgurate avind un puternic caracter nationalist.

La Budapenta se aprociara că apre a se deosebl de comemoraroa do acum 50 do ani, cea din 1988 va avoa oa dovizü"tolorunt g1 libertate pentru drepturile omului gi nationalitatalior ".

Fiind o nouă actiune de factura nationalist-iredentista Indreptată impotriva ţăril noastre, dispuneti măsuri pentru :

- depistarea persoanelor de pe raza de competenţa care au luat la cunostinţă despre aspectele sus-mentionate, a celor care gisu manifestat interes pentru actiune sau care prin divers căi sprijină intr-un fel sau altul aceste manifestări ;
- prevenirea angrenării cetătenilor români la aceste activităti stabilind măsuri eficiente gi oportune pentru fiecare caz in parte ;
- stabilirea gi verificarea complexă a surselor cu posi bilităti informative in R.P.Ungară, in acopul folosiril acestora in interes operativ.
informatilile ce se vor obtine, cit gi măsurile de prevenire ce se intentioneaza a se lua, sa fie raportate de urmare.

Stadiul măsurilor de cunoastere luate gi concluziile ce se desprind vor constitui subiect al unui raport ce va fi înaintat la Directia I pină la data de 15 iulie 1988.


SEFFUL SERVICIULUI
Lt. corener citalm Crăciun Mihai

Doc. 11
9 decembrie 1988. În cadrul emisiunii „Fără comentarii" realizată la Radio „Europa Liberă", secţia maghiară, de Kasza László a fost prezentată o revistă-samizdat intitulată „Strigăt de ajutor", care apăruse în România. Realizatorul a descris pe scurt conţinutul articolelor din revistă şi a citit integral „Cuvântul de salut".
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 69-80)

In radrul emisiunii "Fără romentarli", realizatä de KACZA LASZLD, a fost prezentat pe scurt conţinutul numărului 1 al unei fiţuiri samizdat in limba marhiară, intitulată "striçăt de ajutor" ("Kialto Szo"), $\subset$ e ar fi apărut, chipurile, in $\mathrm{F} . \mathrm{S}$. România, prerum si textul intecral al unui pretins "Cuvînt de salut", în care "revista" îsi prezintă preorupările, ru referiri profund ostile, denigratoare si instigatoare, referitoare, chipurile, la "situaţia minorităţii maģhiare din Ardeal".

In introducere, KASZA LASZLO a afirmat următoarele:
"După 5 ani, arum a apărut primul număr al unui nou samizdat de limbă maghiană în Ardeal, publicaţia fiind intitulată "Strigăt de ajutor" ("Kialto Szo"). Pe ropertă se pot riti următoarele: "Revistă a minoritǎ̌ţii maģhiare din Arceal - 1988, anul 1 , numărul l". Demn de reamintit este faptul că ultima dată, în hróeal, a apărut orevistă samizdat între 1982 si 1983, ru titlul "Ellenpontok" ("Contrapuncte"). Din aceasta au rirculat 9 numere, redartorii ei - respertiv ARA KOVACS ATTILA, GEZA SZOCS si KAROLY TOTH - fiind arestaţi, chinuiţi si determinaţi de senuritate să plere din ţară.

Cele 26 pacini ale fiţuicii multiplicate intitulata "Strigăt de ajutor" includ 8 articole semnate, bineînţeles, nu pseuconime, astfel caă nu le runoastem identitatea si niri în rîte
exemplare a apărut. Stini coar faptul că articolele incluse în públicaţie de ja sînt răspîndite prin Ardeal, sui forniă de copii lianuscrise. Nouă ne-a parvenit doar primul săı indiuăr, dar sînien informați că după acesta au mai apărut încă două.".

Articolele incluse în primul număr sînt ur.u'iner ${ }^{2 l}$ :

1) "Cuvîntul de saluť".
2) "Lupă epoca ... ...", de "BOLYA1 B", în care auto. rul trece în revistă situaţia minorităţii maghiare din Ardeal, relevîndu-se ce valori trebuie păstrate în domeniul drepturilor oniului, al vieţii politico-economice, religiei, educaţiei şi culturii pentru perioada uniaiatoare actualului regin.
3) "Cy caltii despre lucruri revoltătoare", studiu în care "ZAGOR! KELEVEM" analizează programul regimului de la Bucureşti de demolare a satelor.
4.) "Cocument", care reprezintă textul unui mianifest în linba română şi miaghiară,privind faptul că cele două neţiuni trebuie să trăiască frăţeşte, una lîngă alta.
4) "Biserica refonmată din Rowiânia în anii '80. Cerinţe şi posibilităţi", scris de "TOTHPANY JOZSEF".
5) "Un tifos", în care este prezentat portretul. unui carierist, de către "EBER ANCOR".
6) "Inflaţỉa acţiunii comunitare în Ardeal", în care autorul, "JÓO KRISTOF", analizează îndeosebi starea norală a tineretului.
7) "Intelectualitatea magniară din Rouiânia în pericol", de "TEGEZES ANERSU", în care acesta dovedeste, cu date statistice, reducerea nuluărului de intelectuali naghiari, ca unare a politicii reginului de la Bucureşti in domeniul educaţiei şi învăţăainintului".

## 兴

Tcxtul"Cuvîntului de salut" este urmätorul:
"Inițiem publicaţia intitulată "çtriçăt de ajutor". Im fi putut să facem acest lucru mai dovrme, dacă nu ne-ar fi imniedicat obstacolele interne si externe, neînţelcrerea, năcatul naţional si prucenta.

Hlọerea cenumirii ei nu este intimplătoare. Aceste cuvinte au stat pe prima parină a unui renumit manifest din 1921, in care iOR KMOLY, ZIOOM LCTVAN si PAL MRMO chemau la actiuno pe mashiarii priçoniţi si rupţi de destinul lor, din Komânia. lictualele conditii de existenţă ale minoritâţilor din România seamĕnă foarte mult ou cele de atunci. Comunitătii noastre minoritore î sînt caracteristice astăzi amŭnc̆ciunea, paralizarna si nierderea puterii de a trăi. La fel ca si atunci, este mare nevoie si acum de innconn si actiune.

KOS KAROLY scria la vromea respectivă, de parcă s-ar fi cîncit la noi, următoarele: "lifulţi dintre noi au inve ţtat sŭ se roare si sŭblecteme, iar mulţi să viseze si mulţi sŭ plînnă. Iremea ruçăciunilor a trecut însă, 12 fel ca $₫ i$ cea a blestemelor. S-a terminat si cu visarea, la fel si cu plînsul".

Co este, deci, d'e făcut? - întrobăm noi, astazzi. Trobuic

 trim - deci, vom lucra. In loc de blecteme si plîncete, de vice
 cîţiva dintre partencrii nontri minoritari. lloi vrem sắ trǎim


Ne-am trezit, âi recunoastem pe marii nostri înaintasi. Vrön să vedem. Vrem să privim vịaţa în faţă, să ne fie cloriä situaţi. noastră. Vrem să ne cunoastem pe noi încine, să lự̂m în consic'erare forţele noastré, să ne organizăm munca, să atim scopul pe care vrem sŭ-l atincem. Iven mare nevoie de acestea . futô̂ncrederea crupului nostru minoritar s-a zo'runcinat. Nu ne cint clare forțele noastre. Catorit tă neorcanizĕríi noastre, o mare parte din enercia noastrǎ latentã a rămas neutilizatã. Lar, in ciuco oricưrei nenutinţe, a dorinței de acţiune înăbusite în noi, în suflctele noastre träioste si acum recunoasterea părintclus strobun al transilvanismului.

Fundamentul pe care ne clăcim, ou constifntšu curate ci increcere, este de douž milioane de machiari. Cu noi, manhiarimea ardelcană, va trebui să d'ea socoteaľ̆ oricînd cel care si-a exItins suveranitatea asupra noastră. Nu ne vom tîrcui. Ne simtim suficient d'e puternici pentru a vorbi d'eschis si sincer precum pentru a rezista solić pe fundamentul amintit. © ©prijinul sicur al 10 milioane de cetătani, sau pornirile lor cusmǒnoase, nu poate fi compatibil cu un stat mai puternic, mai consolidat si mai bonat cum este România.

Zi de zi simţim, însă, că actuala conducere de stat ne tratează formal, cu indiferenţă, de parcă nici nu am exista în aceasth. ţară. Dar, anroane în fiecare măsură întîlnim tăi cul. indreptat spre noi. Puterea, deci, tine cont d'e noi. De ce sŭ nu o spunem, îi este teamă d'e noi. Celor de care nu le este teană nu se strẵaíesc să le frînçŭ forţa, cum necurs. Pe aceia îi lasă sŭ trăiască în neputinţa lor, căci nu pericliteazŏ pe nimeni.

Ei stiu că noi nu putem fi învinsi oricum. Se uitta pur si simplu pe c'easupra noastră, d'ar cu coad'a ochiului ne observă atent. Aproape toate fantele lor le adapteaza si pentru noi, cu intenţii duçmennoase. Este acievărat, sîntem confruntaţi cu o recucere bruscă a ponderii noastre, nu numai pentru că am suferit prea mult, fără să spunem vreun cuvînt, ci si pentru că rîndurile noastre se răresc.

Cei mai multyi dintre noi am privit apele, cele ale noastre care se graăbesc din munţi la vale. Mulţi dintre noi am si pornit pe cursul apelor, coborînd din munţi, plecînd spre Tisa, Crisuri sau pe malul Muresului, stînd acolo si astăzi. Foarte mulţi dintre noi continuă, în gînd, cirumul rîurilor pentru ca apoi, acolo, c'incolo sẵ fie numiţi plutasi.
 nu-l blestemăn pe cel care, din considerente personale, alege
 dată. Nî̌car de ar fi ca pătintul firdealului sŭ-i acemenească să se reîntoarcẵ, mai devrene sau mai tîrziu, pe cei care pleacă acum. In schimb, susţinem sus si tare că problema naţionalitŭților nu poate fi rezolvată prin refuciere. Nu avem o plută atît de mare încît să încăpem cu toţii. Noi vrem să ne apăračm
identitatea manhiană aici, pe pămîntul natal. Acestui scop vom consacra publicaţía noastră. Nu am vrea să fie purtătoarea de cuvînt a vreunei obligaţii politice, c'ar nici nu ne postèm 1 ceasupra politicii.

Evitum exclusivismul si nu exprimăm interese ale unor crupuri. "etric̣ŭt d'e ajutor" se adresează atît celor de stînça decepţionaţi d'e socialismul din liomânia sau direct mag̣hiarilor nostri comunisti, cît si adepţilor liberalismului cetăţenesc, social-democraţilor, orestin-democraţilor sau altor curente politice, precum si celor ce sînt influenţaţi de orice fel de politică, reformaţi, catolici, unitarieni sau de alte crecinţ̧e, evreilor ce se declară unçuri, celor necredinciosi sau atei revoluţionari, muncitori, ţărani, intelectuali. Intr-un sinçur cuvînt: tuturor. Apelăm la colaborare sị acţiune comună, la toţi machiarii cinstiţi din Ardeal.

In aceste vremuri grele, cînd este ameninţată însăṣi existenţa fiinţei naționale, să nu ne dezbine faptúl că cineva este sau nu crestin, sau că scrie cuvîntul "Dumnezeu" cu litere mici. Un sincur lucru să fie important: să putem rosti liber "Epovedania", "Cina cea de taină", "limbă maternă"̆", "luptă de clas乞̆"1" sau "prieteni pe jumăłate".

Sfînta noastră convingere ecte că, în ciuda delimitării interne a minorităţii ce populaţia majoritară, există interes naţional comun. Să nu uităm, însă, că sînt pritre noi unii care nu. au aceeaşi soartă ca a noastră, chiar dacă numele lor se termină cu "y". Ei sînt renegaţini noştri, cei care iau cuvîntul la marile sedinţe, cei care aplaudza sí scriu articole pentru conducător, sculptorii de poezii aniversare. Vom scrie si despre acestia în publicaţia noastră, dar întotóeauna în mod critic,

$$
\text { u cu disprets. } \quad /
$$

De asemenea, ne debarasčm si de acei unçuri care in orice steag tricolor văd numai rosu, alh, verde. Potrivit principiului nostru, naţionalismului nu trebuie sŭ i se răspundّ̆ă cu naţionalism. Vom face propaçandă dublei lecĕ̌turi. Cetüţenia noastrüa este romênă, naţionalitatea maçhiarč, iar apartenenţa la un teritoriu sau națiune nu noi le-am ales. Pe noi nu ne-au intrebat care este decizia noastră, la Paris. Acolo s-a hotürît ci despre noi. Putem, însăa, să pretindem că lã recensămintele populaţiei să fim întrebaţi sí să fie înscrise deciziile noastre la rubrica apantenẽnței naţionale, să cerem a fị trataţi corespunzător celor ce le simţim, adică drept ungurí. §ă nu confunce rubricile "cetŭţenia" cu"naţionalitatea" la recensïmîntul populaţiei. Sîntem dispuşi sū̆ răspunc'em demnitäţii acorc'ate nouă de stat prin loialitate cetaütenească.

Demitatea noastră ne cere, încă, să ni se recunoascoă faptul că sîntem parte a naţiunii unçare, chiar trěim în afara craniţelor statului nostru naţional, la fel cum EnEcCl sau PFANCUSI au aparținut naţiunii române fiind în Franţa. Čă nu ne acuze nimeni de revizionism.

Consider ăn că în actualele circumstanţe istorice, problema naţionalităţilor nu se rezolvă prin împrinçerea graniţelor încolo sau încoace. Noi accept ăm ca pe un fapt real că sîntem unçuri dezrădăcinaţi ce trăicsc în România. Avem două patrii: cea natală este acel pămînt pe care convieţuim de secole ou al ļii, iar patria istorică este cea de care ne leçăn_prin istorie, limbă si cultură. Avem încredere în menirea noastră de punte de leṇătură. Vom face totul prin rubricile publicaţiei noastrre în interesul lenăturii dintre străclaniile nobile unçare si românesti.

Noi nu avem de tras la răspuncere poporul român, ci pe
acei deținütori ai puterii care, făţis sau ascuns, valorifică politica discriminatorie si sovinista faţă de minorită̧ţi, pe aceía care creează o atmosferă antiunçurească, în urma căreia ne
 Trebuie să încheiem alianţă cu toţi cemocraţii români, să atragem atenţia asupra acevărului.

Ne este clară soarta hărăzită nouă acum de conducerca română. ©́colile ne sînt luate, cultura ne este încuiată, bisericile cemolate, comunitãțile noastre umane sînt dispersate, ne expulaĘRž̌ in cele mai indepăntate colţuri ale ţării, încearcă săar rupă toate firele ce ne leaşă de naţiunea noastră. Intenţia lor este invelit弁 în poleială, sub masca teoriei omogenizării societătaii. Totul este, însă, doar un camuflaj al acimilärii noastre forţate. Pentru a evita soarta ce ne-a fost hăruăzităua, trebuie să înţelecem cemnificaţia existenţei fiinţei noastre.
"Etriçăt de ajutor" la aceasta va contribui în primul rînd. Hu va fi un "zid al plînçerii" la care să venim toţi sŭ ne plîncem necazurile. Vom cŭuta sŭ explicăm faptele, sŭ le înţeleçem pentru a stti ce avem de făcut. Stim că avem nevoie de un proọram precis de acţiune pentru salvarea minorităţii maghiare. Proiectul acestuia va fi descris in publicaţia noastră, iar prelucrarea si completarea lui rănîne de datoria tuturor.

Vom cita frecvent trecutul, nu din dorinţe nostalaice, ci pentru a învăţa din el. Istoria celor sapte decenii de mịnoritate este purtătoarea suficientelor mesaje pentru prezent. Puten învăţa multe din activitatea si concenția prececesorilor in politica privinć naţionalitâţile.

Apreciem deosebit de mult curajul publicaţiei "Contrapuncte Ii respectăm si stimăm pe toţi cei care au intervenit pe căi ofi-
ciale sí au făcut cunoscute încălcările de ơrepturi, sau care. si-au exprimat altfel impresiile. Consićerăm activitatea lor ca bază teoreticüa a publicaţiei noastre.

Ne este cît se poate de clar că nici democraţia intitulată socialistă nu ne rezolvă problemele de naţionalitate. Politica naţionalistă recunoscută a statului român de după cel cic-al coilea război mondial a fost înlocuită cu aceea nerecunoscută, dar tot atît de naţionalistă si sovinistŭ. Singura modalitate de schimbare a destinului nostru este revenirea puterii la nolitica lui PERQ CROZA privind naționalităţ̧le, urmată de garantarea drepturilor colective si individuale ale minorităţilor, nu numai pe hîrtie, ci si în practică. Etim cŭ o ascmenea transformare nu va avea loc în România de la o zi la alta. Aparatul puterii, clădit pe cultul personalităţii si pe nepotism nu reprezintă interesul numai al unei sinçure familii. Funcţionarii - de la cei mai mici si pînă la cei mai mari - si-au leçat viaţa de mecani smul statului corupt, căci condiţiile lor de viaţă privileņată d'epino de locul ocupat în ierarhie. De aceea ei fac totul pentru a-si apăra poziţia. Aceasta ţine în viaţă şi domnia fără minte. 0 prăbucire ar înçropa întreçul aparat de astăzi, lucru sitiut de toată echipa de funcționari, drept pentry care ei sînt slujitori fideli ai puterii.

Acestea trebuie neapărat făcute cunoscute în rîncurile machíarimii din România. Este adevărat cŭ de actuala situaţie a minorităţii maģhiare cin România se face răspunzător nu numai un sinģur om, cel care doă prețioase indicaţii,"ci si cei care transpun în practică politica naţionalistă a statulư, în această ţară existînd si o atmosferă naţionalistŭ.

Prin proliferarea ićeii că ungurii îsi revencică Ardealul,
s－a reusid trezirea unei antipatii cenerale faț⿺辶⿱丷天 de noi．istfel se încearcẽ．prelunṇirea añoniei unui mecanism economic bolnav de moarte şi abaterea atenţiei maselor nemultumite prin înocula－ rea urii faţ̃̃ de uncuri．hicest lucru i－a influenţat pe mulți， cŏci，la frecventele cozi la carne se aud vociferčrí de cenul： ＂Tot maỉ bine este să iau doar o d＇ată pe lunŭ carne，decît să－mi ia stribunul teritoriu acele pronenituri aciatice＂．
că nu ne imaginĕ̃ că，cacă urmare a cursului biolonic， nipaida ranine färör vîff，coarta noastră se va inhlumery din－ tr－0 dată．Rănîn ceilalți，care vor ricica pe altul în vîrful piramidei sí totul va fi luat dé la încenut．Nu ne pu＇en amări， d＇eci，cu astfel cie iluzii．Dezicteratul nostru este de a ne apăra si salva în vremuri cînd realizarea scopului strategic va fi la orcineazallei．

Fil noi，ci actuala conducere este cea care nu se dovec＇es－ te partener d＇e discuşie．Accentuĕn acest lucru pentru că există printre noi unii care speră într－o rezolvare rapiccă，ca prin farmec，în care asteanter misionari，indiferent de unce，chiar gi din Occident．In istoria noastră seculară ân înot＇ceauna sar－ to noastră a fost hotărît克cie alţii．De ce nu s－ar întîmpla si acum asa？－suctin unii．

Publicaţia＂Striçăt de ajutor＂intenţionează să schimbe această opticŭ．Se înçellă amarnic cel care crecce cŭ＂nlasnost＂ si．＂prerestroika＂i－ar fi tulburat pe cei din concucerea Români ei sau că MATO orí Tratatul de la Varsovia vor interveni si－1－1 vor determina în vreun fel pe cel care vrea să rezolve problena naţionalitǎţ̧̧lor cu buldcizerele．

Din actuala catastrofă nu se poate iesí decît prin
acţiuni si eforturi comune intorne. Fără ajutor din afară, îns $\check{\text { and }}$, nu reusim. Trebuie sã recunoastem că doar prin forţa noactră nu sîntem capabili sc̆ ne schimbŏm destinul. De aceea, salutăm orice surijin si încurajare din străinăłate.

In ciuca tuturor eforturilor denuse de actualul renim, problema noastră a dovenit deja internaţională. Condiţiile externe, deci, ne sînt favorabile si ne dau çaranţia succesului în lupta noastră. Depinde de noi cum vom stí să le folosim.

In Iuat la cunostinţă cu satisfactie si recunostint naţiunea-mamă, statul unģar si ungurii din lumea întreağă sînt tot mai îngrijoraţi de soanta noastră si ne sprijină. Ar fi o prostie să neğăm necesitatea unor bune relaţii româno-unçare. Nu ne încălzeste prea mult dacă, în oraşul martirilor, la Arad, se aude măcar o dată la 10 ani Imnul de Stat al K.P.Unçare si unde gazda si-a primit stimaţii oaspeţi pe care nu demult îi făcuse "fascisti, mai rü̆i decît hothustii". Părinţii noetri nu pot fi pĕcăliţi cu astfel de voci. Noi nu mai creclem decît în fapte. Ne este teamă ca nu cumva unii să se lase păcăliţi de cîntecul sircnelor. Nu cumva să fim noi cei sacrificaţi pe altarul bunei vecinătěţi.

Nu sîntem singuri nici pe teritoriul României. Problema noastră este şi a întregului popor român. Un popor care îl asupres te pe altul nu poate fi liber. Altfel spus, majoritatea nu poate fi liberă, d'acă asupreste minoritatea si invers, minoritatea nu poate fi liberŭ, dacă majoritatea îi este duşman.

In Fomânia nu va mai exista asuprirea minoritǎţilor, dacă nici majoritatea nu va trăi sub aripa despotismului. In ţara
noastră vor fi lichidate "cartelele de alimente", dacă va înceta statutul de minoritate discriminata. Adevărata d'emocraţie nu poate fi evitată si porționată, cea care ne este asiçurată nouй este si a majoritâtii si invers.

In spiritul acestor idealuri, porneste la drum publicatia "Strtẹ̆üt de ajutor". Cei cărora le este teamă sînt lasí, nu au încredere si sînt slabi să iasŭ din rînd. Viaţa nu assteaptă, viaţa alearçă!"

Doc. 12
21 decembrie 1988. Ordin semnat colonelul Raţiu Gheorghe, şeful Direcției I, trimis la Securitatea Judeţeană Timiş. Este semnalată prezentarea la „Europa Liberă", Secţia maghiră a conținutului revistei samizdat „Strigăt de ajutor", apărute în România şi se cere să se ia măsuri în vederea identificării autorilor acesteia.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 67-68)

MINISTERUL DE INTERNE DEPARTAMENTUL SECURITATII STATULUI DIRECTIA Nr . Ho cheres din $\qquad$ 8




## 23 xi988

Aniprelucrat un
ofitric un takicina in

La 9 decembrie a.c., postul de radio "Europa liberă" - sectua maghiară, a prezentat cuprincul unei fituici samizdat, în limba maghia ră, intitulată "STRIGAT DE AJUTOR" ("KIALTO ZSO"), ce ar apare în tुara noastră, precum şi textul unui "Cuvînt de salut" în care iniţiatorii, exprimîndu-şi preocupările şi motivaţiile care i-au determinat să întreprindă această acţiune, fac o prezentare profund ostilă, denigratoare şi instigatoare a situaţiei naţionalităţii maghiare din Transilvania şi adresează chemarea conaţionalilor la "luptă unită împotriva actualului regim din R.S.România" (materialul în anexă).

Avînd în vedere caracterul deosebit de grav al acţiunii respective, efectele incitatoare ce le poate produce în rîndul elementelor na-tुionalist-iredentiste din sfera de competenţă, organizaţi imediat măsuri. de cunoaştere care să asigure atît verificarea şi aprofundarea datelor existente, identificarea şi neutralizarea eventualelor persoane autohtone implicate, cît şi prevenirea proliferăril conţinutului acestor materiale în rîndul etnicilor maghiari din ţara noastră.

In acest scop, concomitent cu intensificarea controlului informa-tiv-operativ în toate locurile şi medille specifice problemei "naţiona-lişti-iredentişti", acordaţi atenţie prioritară următoarelor:

1. Analiza tuturor informaţiilor obţinute anterior, prin prisma datelor menţionate, selecţionarea şi punerea în lucru a celor care conţin aspecte de interes operativ în contextul cazului.

$$
\text { - } 2 \text { - }
$$

2. Constituirea cercului de suspeç̧i în caz, acordînd atentsie deosebită:

- legăturilor celor implicaffi în cazul "CONTRAPUNCTE" ; Wante
- elementelor care au participat în orice mod la redactarea de materiale în contextul acţiunii naţional ist-iredentiste "LIMES"? ? iniţiată de MOLNAR AUGUSTIN, precum şi legăturilor acestora ; (, Ebitoruc"
- altor persoane sennalate cu preocupăr! de redactare ş! trimıtere în exterior a unor materiale destinate să fie folosite în propaganda antiromânească ;
- persoanelor autohtone contactate ori vizate de emisari ai cer curilor şi grupărilor ostile din R.P.Ungară şi Occident, cunoscuţi cu |preocupări de culegere a unor date denigratoare privind situaţia naţio-


3. Pentru aprofundarea şi completarea datelor despre existenţa acestui samizdat vor fi reluate discuţille cu unele surse care au călătorit în acest an în străinătate şi la revenire au semnalat diverse aspecte ce ar putea avea legătură cu acţiunea la care face referire postul de radio "Europa liberă".

Toate informaf̧iile cu relevanţă în caz ce le veţi obţine, vor fi raportate la Direcţia I, în referire la acţiunea "IENIGRATORII". Un prim raport cu concluziile rezultate din analiza situaţiei operative pe raza de competenţă, îl veţi înainta pînă la 30 decembrie 1988.


Doc. 13

16 ianuarie 1989. Ordin semnat colonelul Raţiu Gheorghe, şeful Direcţiei I, trimis la Securitatea Judeţeană Timiş. Documentul prezintă declaraţiile dure făcute la adresa României de înalţi oficiali maghiari şi solicită să se urmărească reacţiile etnicilor maghiari din ţara noastră în legătură cu acest subiect.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 93-94)

MINISTERUL DE INTERNE derartamentul seuuritatil statulul DIRECTIA I Nr. 10052566 din 16 1An i98す。


- Tovarăşului şef al securitățí -
© A T R SELURTTTEEA JUDEETENA

eşle in oficialităţi din conducerea de partid şi de stat a R.P.Ungare continuă să se situeze pe poziţie antiromânească, naţionalist-iredentistă, făcînd declaraţii ce sînt preluate ou insistenţă de principalele mijloace de informare mass-media din tुara vecină.

Seminificativ în acest sens este răspunsul dat la 4 ianuarie 1989 de secretarul general al P.M.S.U., KAROLY GROSZ, unei scrisori cę i-a fost adresată de emigraţia maghiară din Canada grupată în "Fundaţia maghiară pentru drepturile omului", în care afirmă: "guvernul ungar urmăreşte ou atenţie situaţia şi evoluţia destinului maghiarilor din România şi intervine consecvent în apărarea intereselor arestora .

Sîntem gata şi în viitor să continuăm dialogul constructiv cu toţi cei care îşi asumă problema minorităţilor naţionale şi sînt disnuşi să acţioneze în acest sens".

Deosebit de virulent şi incitator este şi interviul acordat de BERETZ JANOS - membru al Biroului Politic al P.M.S.U., postului de radio "KOSSUTH" în ziua de 29 decembrie 1988, ca răspuns la unele întrebări tendenţioase şi ostile puse de ascultători.

Astfel, după ce face unele aprecieri denigratoare la adresa conducerii superioare de partid şi de stat a ţării noastre, afirmă:
"Tinînd cont de acordurile bilaterale şi multilaterale la care sîntein parte, în relaţiile cu România avem trei alternative :

1. Pe baza contractelor, înţelegerilor internaţionale, menţinew obligatsiile de aliaţi, asociaţi şi în acelaşi timp dăm glas drep-tăţii.
2. Menţinem înţelegerile internaţionale, iar cele bilaterale nu le indeplinim.
3. A treía posibilitate an fi ca să declarăm război, dar ... deşi sufleteşte ar fi ceva, cred că azi nu ar fi un pas adecvat, în spiritul vremii".

In legătură cu convenţia dublei cetăţenii cu România şi a aşazişilor refugiaţi, aceiaşi personalitate a răspuns :
"La nivelul conducerii superioare se crede că este nevoie de conceperea unei legi de emigrare, migrare care să anuleze (suspende) dubla cetăţenie şi în baza acesteia să se ia măsuri în consecinţă".

Avînd în vedere că declaraţiile de mai sus sînt de natură să incite elementele naţionalist-iredentiste autohtone la noi acţiuni duşnănoase, luaţi măsuri de cunoaştere şi raportare a reacţiei acestora, precum şi de prevenire a oricăror fapte ce pot afecta securitatea statului.


Doc. 14
18 ianuarie 1989. Ordin semnat colonelul Raţiu Gheorghe, şeful Direcţiei I, trimis la Securitatea Judeţeană Timiş. Sunt prezentate informaţiile difuzate de radio „Europa Liberă" despre manifestaţiile anticomuniste şi frământările social-politice din mai multe state socialiste din Europa de Est (Cehoslovacia, Republica Democrată Germană, Polonia, Ungaria) şi se solicită să se ia măsuri pentru a se preveni declanşarea unor evenimente similare în țara noastră.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 91-92)


Postul de radio "Europa Liberă" a transmis, recent, comunicate cu privire la unele situatii deosebite ce au avot loc în tări socialiste, astfel :

1/ PRAGA - "Forţ speciale ale militiei au folooit gaze lacrimogene, tunuri cu apă, bastoane de cauciuc gi cîni dromb, pentru a imprăģtia milie de persoane ce intenţionau sä in porte la o demonstratio in memoria lui TAN PALLA,studentul caro Io 16 ianuarie 1969 şi-a dat foc în semn de protest fatu de invozin sovietică în Cehoslovacia. Nai multe persoane au fost ránite ģi au fost operate mai multe arestări".-

2/ LEIPZIG - "Miliţia est-germană a arestat 18 persoane. în timpul unei demonstratii in centrul oraşului Leipzig. Dupŭ ce s-au adunat in faţa vechii primaril, mai multe sute de persoane au incercat să demonstreze pe străzile orasului Leipzig, în sprijinul libertătii gi a dreptului de întrunire".-

3/ "Comitetul Central al P.C.Polonez îgi va relua - in cursul zilei de 17 ianuarie - lucrările sesiunii plennce intrerupth lunva troouth. Obsorvatorii politioi oooldonthls, se aşteaptă ca problema relegalizării "solidaritütif" sŭ fie una din problemele principale ale ordinei de zi. Este foarte probabil ca Sindicatul independent polonez - Solidaritatea - Bă fie repurs in drep-turi".-

Aceste comunicate au fost preluate apoi gुi difuzate ģi de alte posturi de radio occidentale reactionare.-

In aceeaşi perioada, postul de radio "KOSwuTU", a transmis o declaraţio a Consiliului de Niniştri al R. P.Uncare, ca răs puns la numeroasele proteste, apeluri gi declaratif ce le-au fost
adresate de cetăteni pentru Paptul că, începînd cu 9 ianuarie a.c., au intrat în vigoare majorări de preţuri la multe articole industriale, medicamente gi alimente. In aceasta se dau explicaţii gुi so subliniază motivele economice care au determinat o asemenea măsură. Se menţionează că ģi în cursul anului 1989, pentru redrosarea economiei, se vor meí practica şi alte majorări, făcîndu-se apex ca populatia gi sindicatele să înteleagă sensul constructiv al măsurilor preconizate.-

Faţă de eceastü situaţie, Prezidiul Consiliului Naţional al Sindicatelor din Ungaxia a ameninţat guvernul că, dacă în perioada imediat urmatoare nu se vor majora - in compensaţie - gi. alocatyile cätre muncitori, multe întreprinderi vor declara greve de arotest. Fentru avertizare, în ziua do 17 ianuarie, la mai multe intreprinderi din Budapesta au avut loo greve pe durata de o oră.-

Deoarece aceste ştiri despre situatia social-politică din tările socialiste vecine, ar putea fi folosite de elemente duşmănoase ori ou comportament enarho-protestatex pentru a innerca actiuni ostile ģi pe teritoriul tarii noastre, luati de îndatü nüsuapi de intuarire a controlului informativ, in toate looalitütile, oblectivele, locurile gi medilie din competentă, cu accent pe stäpînirea situatiei operative în rîndul nationalitătilor conlocuitoure, a tineretului gi in colectivităţile in care se semnelenză stări de spirit negative.-

Atentie la eventualele conexiuni care s-ar putea foce S legatură cu acţiunile de unificare a unor cooperative agricole de productie gi comune.-


Doc. 15

22 ianuarie 1989. Plan de căutare a informaţiilor în problemele naţionaliştilor şi iredentiştilor pe anul 1989, întocmit de Serviciul II din Direcţia I, aprobat de şeful acesteia, colonelul Raţiu Gheorghe.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 24-30)

de căutare a informatiilor în problemele naţionalişti şi iredentişti pe anul 1989

Pentru realizarea la parametrii superiori a conceptului de prevenire fundamentat de tovarăşul Nicolae Ceaussescu, Comandantul suprem, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea şi al Conferinţei Naţionale ale P.C.R., a sarcinilor prevăzute în Programul de măsurí al Direcţiei I şi cel special din problema na-ționalissti-iredentişti", ale concluziilor rezultate din analizele celorlalte subprobleme pe specific, ajaratul de informaţii interne cu atribuţiuni pe profil va acţiona prin toate mijloacele şi metodele muncii de securitate în vederea cunoaşterii acţiunilor de factură naţionalistă şi iredentistă preconizate de ele mentele ostile din ţară şi strà̉nătate.

In vederea contracarării oricăror încercări ale acestora de a organiza activităţị cu caracter naționalist ori iredentist sau alte actiuni care ar putea afecta climatul politic din ţara noasträ activita tea de căutare a informațiilor va avea un caracter sistematic, ofensiv şi permanent şi se va desfăşura $\hat{1}$ toate obiectivele, locurile şi mediile din competenţã, astfel':
..//..

Pe linie de "ntitionalisti-iredentisti maghiar

| Hr. | Categorii de informaţii | Locuri, medii şi categorii de persoane unde vor fi căutate | Mijloace folosite | Perioada optimã a căutării informatillor |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 0 | 1 | 2 | 3 | - 4 |
| 1. | Acţiunile preconizate de organizaţiile emigraţiei maghiare din Occident, inclusiv cele inițiate la sugestia şi cu participarea unor cercuri şi grupări naţionaliș te, antiromâneşti din Ungaria, cu accent pe cele care vizează direct lezarea unor interese politice şi econonice fundamentale ale R.S.România, integritatea şi suveranitatea acesteia. | - Liderii organizaţiilor iredentiste ale emigraţiei maghiare din S.U.A., R.F.Germania, Austria, Franţa, Canada, Suedia şi Elveția; <br> - Conducerea "Alianţei mondiale a bisericilor reformate"şi alţi conducãtori ai cultelor romanocatolic şi reformat din Occident şi de pe teritoriul R.P. Ungare; - Asociaţia de acordare a unor ajutoare "CARITAS" si alte grupări cu astfel de preocupări; - Elementele active enigrate din țara noastră, de genul lui SZOCS GEZA din Elvef̧ia şi TOKES ISTVAM din Canada. | Reţeaua informativă cu posibilităţi de informare în rîndul elementelor care fac parte din aceste organizaţii; surse din această categorie trimise cu sarcini în străinătate, instruite contrainformativ ori interpuse emisarilor şi altor străini suspecţi care vin în ţara noastră. | $\square$ |
| 2. | Preocupările unor elemente naţionalist-iredentiste de a culege date despre naţionalita- | - In rîndul caisarilor centrelor iredentiste din Decident şi R.P. <br>  ini care ne viziteaza tara, scma- | - Surse cu posibilităt? de informare pe lîngă străinii din aceste categorii ori |  |


| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | tea maghiară din țera noastră pentru folosirea lor în diferite moduri, in scopuri ostile R.S.România, ori de a incita autohtonis la actiuni potrivnice statului român. | laţi cu asemenea preocupări. - Reprezentanţi ai a-basadelor străine acreditate în ţara noastră, care manifestă interes faţă de naţionalitatea maghiară şi contactează persoane din baza de lucru. Vor fi avutfi în vedere, în mod deosebit, diplomaţí unouri, americani, englezi ssi olandezi. <br> - Cetaţ̧̧nii străini preocupaţi de introducerea ori scoaterea din ţară a unor lucrări, publicaţii, memorii, serisori ori altor materiale cu conținut nał̧ionalist-iredentist sau de altă natură ce pot fi folosite în scopuri ostile, antircmâneşti | legätirile lor din ţară. <br> - Interpunerea de surse, îndeosebi ale altor compartimente, care pot veni în contact cu aceştia. <br> - Mijloace speciale la locurile de cazare, mijloace speciale mobile. <br> - Controale la intrarea şi ieşirea din ţară. <br> - Cooperarea cu alte organe de securitate. | 27 iunie demon straţia antirom nească, antisc cialistă, naţi nalist-iredenti tă şí şovină î faţa A Mibasadei - 15 noiembrie evenimentele a narho-huliganic de la Braşov. - 1 noicmisie aşa-zisa sărbă toare a lumini |
| 3. | - Acţiuni prezente şi intentii ostile de viitor la adresa ţării noastre ale elementelor, cercurilor şi grupărilor iredentiste din R.P.Ungară, persoanele mai active şi virulente ori cu | - Elementele reprezentative din cadrul "Forvinului Democratic Ungar" ca:CSOORY SANDOR, TAMAS GASPAR MIKLOS; BODOR PALL, VARI ATTILA, CSURKA ISTVAN, GYORGY bela, csalacozi zoltan; debreczeny DORA. <br> - KOVACS TIBERIU ATTILA şi persoanele dín cercul său de relaţii. <br> - Biblioteca "SZECSEAYi" din Budzpesta. | - Reţeaua informativă seleç̧ionată în funcţie de posibilitătile de informare pe lîngă aceste catecorii de elemente şi legăturile din tară (îndeosebi surse din rîndul deservanţilor cultici, | - 27 iunie, de monstraţia anti românească, naţi nalistă și ire. dentistä dinfat arbasadei B.S.R mânia dirif Budapesta.e <br> - 15 notetbrie |






Doc. 16
26 ianuarie 1989. Ordin semnat de colonelul Gheorghe Raţiu, şeful Direcţiei I şi trimis Securităţii Judeţene Timiş. Documentul se referă la măsurile luate de autorităţile maghiare în sprijinul refugiaților din România, la controversele privind răspândirea unor ştiri false de massmedia din Ungaria şi la măsurile preconizate în vederea limitării plecărilor ilegale din țara noastră.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 152-154)

In escaladarea acţiunilor ostile, naţionalist-iredentiste, cu implicarea "Forumului democratic" autorităţile din Ungaria menţin la nivel ridicat de virulenţă propaganda antiromânească, popularizînd insistent în ultimele zile demersurile cătr |di verse organizaţii internaţionale în vederea înfiinţării cū sprijinul organismelor de resort ale O.N.U., a unui lagăr pentru internarea aşa-zişilor refugiaţi din ţara noastră.

In legătură cu acesta, GAL ZOLTAN - adjunct al ministrului de interne aprecia că "înfiinţarea lagărului ar permite îmbunătăţirea tratamentului persoanelor ce troc ilegal granita, iar prin mai buna lor triere, evitarea primirii unor infractori şi a altor persoane trimise cu misiuni speciale în Ungaria".

Popularizarea intensă prin mijloacele de informare în masă din ţara vecină a situaţiei "refugiaţilor", se constituie ca fun pretext pentru ca din Ungaria să se dezvolte campania de denigrări şi calomnieri la adresa politicii interne şi externe a R.S. România.

Unui asemenea scop sînt subordonate şi ştirille defăimătoare transmise recent de posturile de radio şi televiziune, dezminţite ulterior, din care rezultă chipurile că pentru a descuraja şi intimida autohtonii de a pleca fraudulos din ţară, grănicerii români ar fi împuşcat mortal 18 persoane ce au acţionat la frontieră şi ale căror cadavre au fost găsite ulterior ascunse pe teritoriul ţării vecine.

Lipsa totală de temei şi realism a unor astfel de ştiri a obligat însă conducerea Ministerului de Interne Ungar sằ dezmintă ştirile transmise, precizînd că reprezentanţii "Forumului democratic" care le-au răspîndit "nu informează corect opinia publică", menţionînd că "la graniţa cu R.S.România nu au fost
identificate nici-un fel de cadavre".
Adjunctul procurorului general al R.P.Ungare, NYIRI SANDOR, a precizat că faţă de conţinutul ştirilor false popularizate, s-a ordonat 0 anchetă "pentru a clarifica problemele şi stabili răspunderile celor ce difuzează asemenea zvonuri revoltătoare". A menţionat totodată că o asemenea practică "afectează presTigiul internaţional al Ungariei, întrucît se pot pune la îndoială şi acele adevăruri afirmate de noi, privind discriminarea uneori intolerantă, la adresa ungurilor din Transilvania".

Avînd în vedere efectele negative deosebite pe care le pot avea asemenea acţiuni propagandistice asupra elementelor din baza de lucru specifică, în conformitate cu ordinele conducerii Departamentului Securităţii Statului, veţi lua următoarele măsuri:

1. Pentru diminuarea acţiunilor frauduloase la frontiera cu Ungaria şi de rămînerea ilegală în această ţară, reanalizațị situattia operativă din problema evaziune si de la caz la caz, stabiliti noi măsuri de prevenire care să tină seama şi de consecinţele creării lagărului de "refugiaţi" pe teritoriul stãtului vecin.

Pentru obţinerea de date suplimentare de interes operativ, aspectul privind preocupările pentru înfiinţarea lagărului să constituie subiect al pregătirii contrainformative a celor care
稀 Bvor pleca în perioada următoare în Ungaria. In acelaşi scop se impune a selecţiona pînă la 15 martie 1989, surse verificate şi. 10iale, care să fie trimise cu sarcini în exterior.
2. Avînd în vedere recunoaşterea oficială de către autorităţle din ţara vecină a falsităţii ştirilor transmise în referira la aşa-zisa identificare a 18 cadavre a unor persoane care ar fi trecut graniţa fraudulos, se impune de urgenţă să analizati şi sä raportati, actiuni concrete, temeinic pregätite, de riposta şi contrapropagandă, prin care, cetăţeni români ori etnici maghiari de pe raza de competenţă să-şi exprime către diferite instituţic ori personalităţi din Ungaria, indignarea, condamnînd reaua intentie si lipsa de onestitate, vădite clar, prin ştirile false transmise,

In acest scop vă trimit şi o notă documentară pe care să o prezentaţi pentru informare şi sprijin tovarăşului prim secretar al Comitetului judefean de partid. noaşterea reacției în rîndul elementelor din frontul de lucru, indiferent de naţionalitate, aşa încît, pe baza unei continue şI corespunzătoare cunoaşteri, să interveni ți ferm, cu măsuri eficace de prevenire şi neutralizare.
4. In realizarea sarcinilor ordonate să fie antrenate potrivit competenţelor, sub comanda dumneavoastră, toate compartimentele (inclusiv speciale) cu posibilităţi.


Doc. 17
6 februarie 1989. Ordin semnat de colonelul Gheorghe Raţiu, şeful Direcției I şi trimis Securităţii Județene Timiş. Documentul se referă la decizia autorităţilor maghiare de reînhumare a fostului prim-ministru Imre Nagy, pe fondul reconsiderării evenimentelor din 1956 ca „insurecţie populară", trasându-se ca sarcină urmărirea influențelor exercitate de aceste evoluții surprinzătoare din țara vecină asupra cetăţenilor români.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 60-61)
derammatatul ucluntmath uthrulut
DIRECTIA 1
120/Mme/00545.94 din 06.02•1989

de va preluera en ofiteri diminformativ,
pe colective de muneà.
zilmic to ni a prypiate o
sintega a informateivior otrinate.
m RAh l. In seara zilei de 28 ianuarie a.c.,Televiziunea ungară a transints o declaraţie a lui POSZGAY LinRE - meinhru al Biroului Politio a] P.M.S.U. şi ministru de stat, î care demintarul maghiar susţine nă in calitate de preşedinte al unci comisii co a realizat un studiu al Istoriei Ungariei după al doilea război mondial, a ajuns la concluzia că evenimentul din 1956 nu a fost o "contrarevoluţie" di o "insuroclyic populară":

In context s-a afimat că linE MAGY - premierul ungar din timpul "insurecţiei ce a fost înfrîntă de trupele sovictice" a avat 0 atitudine corectă şi ca atare s-a hotărît să fie deshumat din groana comună şi reingropat do rudole alo ôntroun mormînt provein

In mod asculănător so va proceda şi ou colahor tori i lui IMIE NaGY care vor fi deshumaţi şi rô̂ngronaţi ou "onorurile nocosaro".

Declaraţia lui roszeny hirie a fost nreluată ģt populartzată do posturile de radio "Lurona liberă" si B.B.C.
2. In ultinele zile, pe teritoriul R.P.Ungare, ca urmare a majorărilor de preţuri aplicate recent la diferite produse industriale, alimente ori medicamente, au avut loc arovo, mişcări de protost şi demonstraţii, producîndu-se totodată la unele intreprindori din cani-
tală ģi provincie, incendii, avarii ori alte acte de sabotaj. Autorităţile explică evenimentele in cauză ca find exoresia nemul fumirilor ceau cuprins ponulaţia, la măsurile luate de guvern.

Besnre această stare de lucruri, nrechen sit evoluţia situaţiei creato, posturile de radio şi televiziune din fara vecină, recenţionate çi pe teritoriul ţării noastre, informează sistematic cotăţni i, so-licitîndu-le întelegere şi o conduită coresnumzätoare.

Avînd în vedere cele de mai sus, caracterul lor subvorsiv şi deosebit de incitator asupra elementelor autohtone cunoscuto cu nozi-țio naţionalist-iredentistă şi anticomunista, Tuti toato măsurilo ce Se impun nentru cunoasterea şi prevenirea orir ror fante de natur a ă afecteze securitatea statului, climatul de opdine şí linişte nublica ca uriare a acţiunilor ce se desfäşoară ori ônt nreconizatel a se desfăşura ne teritoriul statului vocin.


An hant sunostint:-

Doc. 18
6 februarie 1989. Ordin semnat de It. col. Crăciun Mihai, şeful Serviciului II şi colonelul Gheorghe Raţiu, şeful Direcţiei I, trimis Securităţii Judeţene Timiş. Este semnalată publicarea de către revista „Hitel" din Ungaria a unei „declaraţi" semnate de reprezentanţii recent înființatei „Comunităţi pentru apărarea intereselor refugiaţilor ardeleni Bethlen Gabor" şi se solicită luarea unor măsuri în vederea neutralizării influenței acestei organizaţii în România.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 53-54)


- Tovarăşului şef al securităţii -

Deţinem date din care rezultă că în numărul 1 din ianuarie a.c.es al revistei ungare "HITEL" ("CREDIT"), publicaţie sncială şi de critică literară, a fost înserat textul ostil al unei aşa-zise declaraţii a nou înfiinţatei "Comunităţi pentru apărarea intereselor refigiaţilnr ardeleni BETHLEN GABOR" din R.P.Ungară ce ar fi apărut iniţial şi în primul număr al pretinsei reviste samizdat de limbă maghiară "KIALTO SZO" ("Strigăt de ajutor"), care ar circula şi în Transilvania.

In prima parte a declaraţiei se arată că "refugiaţii" din Ardeal pentru a-şi reprezenta interesele şi a acţiona direct pentru rezolvarea problemelor lor, precum şi a celor ce privesc viitorul naţiunii maghiare şi al întregii ungurimi au înfiinţat "Secţiunea Ardeleană" a "Forumului Democratic Ungar". Sub acelaşi patronaj s-a înfiinţat şi "Comunitatea pentru apărarea intereselor refugiaţilor ardeleni BETHLEN GABOR".

Potrivit declaraţiei menţionate obier,tivele "Comunităţii" îi vizează pe toţi "refugiaţii" ardeleni şi ar fi următnarele :

- asigurarea egalităţii depline în drepturi chiar şi pînă la rezolvarea problemei cetăţeniei ;
- acordarea cît mai grabnică a cetăţeniei ungare, considerînd aresta un drept suveran al statului ungar, avînd în vedere intenţia noastră declarată ;
- folnsirea diferitelor căi şi modalităţi pentru reîntregirea familiilor ;
- supravegherea de către organizaţiile sociale şi cu participarea reprezentanţilor noştri a distribuirii ajutnarelor ce ne sînt destinate.

Articolul revistei maghiare "HITEL" precizează că der,laraţia respectivă este semnată de numiţii SZANTAI PAr ISTVAN, SZEKELY LORANT ATTILA, KOTONA BERTA şi KOZNA MARGIT.

Faţă de această situaţie intensific,aţi controlul informativ în locurile, mediile şi în rîndul persoanelor aflate în atenţie pe linia problemei "naţionalişti-iredentişti maghiari", urmărindu-se în principal :

- identificarea semnatarilor declaraţiei, respectiv dacă au plecat de pe raza de competenţă şi lucrării active a rudelor şi legăturilor apropiate, urmărindu-se cunnaşterea temeinică a prencupărilor lor * pozitivă, descurajare şi compromitere a elementelnr menţionate ;
- cunoaşterea eventualelor ecouri create în rîndul el ementelor cu prencupări naţionalist-iredentiste faţă de constituirea "comunităţii BETHLEN GABOR" şi prevenirea şi contracararea unor acţiuni, ostile iniţiate pe acest fond de autohtonii de naţionalitate maghiară.

Informaţiile de interes ce vor "fi obţinute în contextul arţiunii, să ne fie raportate în notele lunare ce sînt înaintate unităţii noastre pe linia acţiunii "REFUGIATII".

> 'SEFUL SERVIUIULUI II Lt. colonel, Crăciun Mihai

Doc. 19

9 februarie 1989. Plan de mǎsuri vizând contracararea acţiunilor ostile iniţiate de către "Forumul Democratic" din Gyula - R.P. Ungară, întocmit de It.col. Pele Petru, şeful Serviciului I/A din Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 17-18v)


## PIAN DE MASURI

$===========================$
－vizînd contracararea actiu nilor ostile iniţiate de că tre＂FORUMUL DEMOCRATIC＂din GYULA－R．P．UNGARA

> SERV. IA

Cu începere din 4 ianuarie a．c．pretinsa opozi－ tie maghiara，reprezentata prin＂FORUMUL DEMOCRATIC＂cu sediul la GYULA，a initiat o campanie de presă în favoarea infiinţării cu sprijin internaţional si cu participarea organismelor de re－ sort ale O．N．U．，a unui lagăr pentru aşa－ziştii refugiatsi din ţara noastră，campanie susţinută public de către ZOLTAN GAL，ad－ junct al ministrului de interne din UNGARIA．

Dezbaterile publice inscenate in jurul situatiei ＂refugiatilor＂constituie un pretext pentru ca，prin intermediu ＂opozitiei＂să fie puse in circulatie，in cadrul unei polemici publice，noi calomnii la adresa ţării noastre şi simultan să fi creat un nou cadru de afirmare a pretinsei obiectivități şi ati tudini umanitare pe care o manifestä organele de stat ungare faţă de maghiarii din ROMANIA şi deopotrivă faţă de＂refugiaţii aflati pe teritoriul ungar．

Faţă de această situaţie dovedită a fi doar un aspect al amplei campanii antiromâneşti initiate，dezvoltate şi sustinute de către unele cercuri politice din UNGARIA prin dife rite organisme create in mod artificial，in vederea coordonarii pe inspectorat a actiunilor menite a da o ripostă la aceste ac－ tivităti osti⿻丅⿵冂⿰⿱丶丶⿱丶丶⿻コ一心发，in scopul creăxii unui flux de opinie care să dezmintă şi să compromită initiativele ungare，vor fi intreprins următoarele măsuri：

1. In vederea stăpînirii fenomenului evadionist la frontiera romano-ungară, va fi reanalizata situatia operativa in problema "Persoane cunoscute cu intentii de evaziune", cu refe rire la zona frontierei comune, urmărindu-se cu predilectie consecintele initiativei de creare a lagămului din UNGARIA asupra persoanelor interesate să ajungă ilegal in această tară.
-Termen: săptăminal

- Räspunde:Colonel CINTARETU C.

2. In vederea creşterii volumului de date sii informatii privitoare Za maniera de Anfilntare a lagarului, carcoteristicile acestuia, vor fi Antreprinse activitătु de pregătire contrainformativă a persoanelor din obiectivele deservite infor mativ pe Iinia Serviciilor I/A, II şi III, care in perioada urmă toare vpr efectua deplasarni in UNGARIA in interes de serviciu ori personal.
-Termen: permanent

- Reaspund:It.Col.PEIE PETRU Cpt. DRAGOMAN ROMUL
Cpt. ZARCULA INICOLAE

3. In acelasi scop se impune selectionarea,pină la 15 martie 1989, a surselor care au posibilităti in UNGARIA, |̂̂n vederea trimiterii lor ou sarcini în exterior.

- Termen: 15 martie 1989
- Räspund: Col.GINTARERU C-TIN Lt.Col. PELE PEMRU

4. In vederea combaterii şi compromiterii initia tivelor denigratoare ale "FORUMULUI DEMOCRATIC" din GYULA, luin. du-se in calcul si recunoasterea oficială de către autoritătile ungere a falsităti ştirilor transmise de către publicaţia "MAGYAR NEMZET" din partea"PORUNULUI DEMOCRATIC", vor fi initiate actiuni concrete, temeinic pregätite, de riposta si contrapropasandă prin care cetăteni români ori etnici maghiari de pe raza de competenta si din obiectivele deservite, să-si exprime către diferite persoene juridice ori fizice din UNGARTA indignarea, condamnind reaua intenţie gi lipsa de onestitate, vădite clar, prin gtirile ialse transmige.

In acest scope welectionast persoonele pretabile, cele cu functii de conducere, cunoscătoare a problemelor de istorie sit van care le are si caror organisme sau persoane se pot adresa; scop in care vor fi pregatite materialele necesare pentrua fi apro-
bate de unitatea centrāã.

- Termen: 20.03.1989
- Rắspund: Sefii de servicii

SERUL SERVICIULUI I/A


Doc. 20

13 februarie 1989. Ordin semnat de colonelul Gheorghe Raţiu, şeful Direcției I şi trimis Securităţii Județene Timiş în care se cere prevenirea multiplicării ilegale şi difuzării unor romane şi piese de teatru scrise de autori maghiari.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, f. 51)

MINISTERUL DE INTERNE departamentul securitatil statului

DIRECTIA -



In ultima perioadă de timp, în unele zone dîn Transilvania, circulă în număr mare programe ale posturilor de radio si televiziune din R.P.Ungară, precum şi. traduceri după romane şi. piese de teatru, îndeosebi în rîndui unor persoane de naţionalitate maghiară.

S-a stabilit că programele şị lucrările respective sînt multiplicate în condiţii artizanale, de către persoane care posedă maşini de scrịs, hîrtie şi cerneală tipografică.

Avînd în vedere faptul că prin mijloacele de mai sus pot fi multiplicate orice alte lucrări incitatoare, naţionalist-iredentiste, luaţi. urgent măsurile ce se impun pentru depistarea tuturor persoanelor cu astfel de preocupări în scopul prevenirii difuzării de materiale care să afecteze securitatea statului.

SEFUL DRRECTIE


Doc. 21
martie 1989. Notă cu privire la comunicatul difuzat de Televiziunea R.S.S. Moldovenească în 9 martie 1989 despre manifestația care a avut loc în Chişinău în ziua precedentă. Circa 5000 de oameni au cerut trecerea la scrierea latină, oficializarea „limbii moldoveneşti" şi revizuirea granițelor.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 63-64)



In ziua de 9 martie 1989, la 18.15, în emisiunea "Panorama", transmisă de Televiziunea R.S.S.Moldovenească, s-a difuzat următorul comunicat :

In ziua de 8 martie a.c. la Chişinău a avut $\operatorname{loc} 0$ manifestaţie. La manifestaţie au participat aproape 5.000 de oameni. Indrep-tîndu-se spre Piaţa Libertăţii, manifestanţii au blocat trecerea princj palei străzi a capitalei, întrerupînd astfel pentru cîteva ore, în această zi de sărbătoare, circulaţia intensă. Participanţií purtau lozinci care cereau ca limba moldovenească să fie oficializată de stat şj să se treacă la scrierea latină. Odată cu acestea erau cerinţe şi de alt gen, de exemplu: "Jos colonizarea" şi alte lozinci jignitoare la adresa conducerii republicii, precum şi unele referitoare la graniţe şj la Mihail Gorbaciov. Aceste evenimente dau prilejul să se tragă concluzia că: situaţia în oraş nu numai că nu se stabilizează astăzi, ci continuă să se destabilizeze. In aceste condiţii continuă diferite infracţiuni (crime). Tot mai mult apar elemente agitatoare. Si mai departe: cum să construieşti drepturile unui stat, dacă unii nu vor să renunţe la obiceiul de a îndoctrina oamenii cu ideologii politice ?! Se observă că unii participanţi la aceste mitinguri se opun a vedea materialele oficiale, hotărîrile Sesiunii Sovietului Suprem şi nici să asculte cuvîntarea primului secretar al Comitetului de partid din Moldova, tovarăşul Grosu la televiziunea republicană şi radio, în care mereu s-a comunicat faptul că acum are loc prelucrarea proiectuiui de legi al R.S.S.Moldovenească, prin care se stabileşte limba moldoveneas-
că în republică, precum şi funcţionarea pe teritoriul ei şi a altor limbi. In prezent la àcest document lucrează 3 comisii permanente ale Sovietului Suprem al republicii, cu participarea unui larg cerc de specialişti. Aceste probleme sînt ridicate şi de manifestanţi, stîrnind o patimă nesănătoasă, care cuprinde populaţia. Pe baze legaîe se va grăbi rezolvarea acestor probleme, dar cine împinge oamenii la disperare, ceea ce este în contradicţie cu gîndirea sănătoasă ? Printre manifestanţi existau multe femei şi copii. Majoritatea cetăţenilor din oraş consideră că li s-a stricat dispoziţia în această zi de sărbătoare şí ei se întreabă: dacă în oraş este pute'ea sovietică, unde este ordinea publică şi ordinea liniştită a oamenilor? De ce organele de conducere nu iau măsuri şi nu numesc organizanţii de dezordine, să-i determine social să răspundă pentru pagubele aduse din cauza întreruperii transporturilor din oraş ? Au dreptate cei care consideră că nici comitetele de partid nu au o pezithie fermă în această situaţie complexă. Mai mult, unele din ele îşi permit să fie de acord, ceea ce aduce serioase pagube activităţii lor ideologice şi politice.

Printre manifestanţi sînt comunişti, mulţi participanţi sînt studenţi. In ce măsură aceasta corespunde cu programul de învăţămînt ? Cum vor acţiona directorii şcolilor, rectorii institutelor superioare de învăţămînt, comitetul de partid? Cum va reacţiona Ministerul Culturii la ceea ce s-a întîmplat la concertul din capitală, fapt ce reprezintă acţiuni politice săvîrşite în stare de agitaţie. Feste probleme, cum dovedesc nenumăraţi cetăţeni adresîndu-se organelor oficiale provoacă îngrijorare nu numai la Chişinău, ci şi în întreaga noastră republică !

Doc. 22
6 martie 1989. Ordin semnat de colonelul Gheorghe Rațiu, şeful Direcţiei I şi trimis Securităţii Judeţene Timiş. Sunt prezentate informaţii despre manifestările organizate în Ungaria cu ocazia zilei de 15 martie, activităţile antiromâneşti ale autorităţilor din țara vecină şi ale emigraţiei maghiare, tulburările produse în U.R.S.S. şi R.S.F. lugoslavia şi se solicită prevenirea influenței acestor evenimente asupra cetăţenilor români.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 57-59)

Mativiahal si= Ile
conviltat de takte rervicuile an rasuion informative $+5+\pi$.

## securitatea judeteana

- Tovarăşului şef al securităţii -
lo rui duşmănoase din partea unor elemente din sfera de competenţă, vă transplifit următoarele ordine şi indicaţii :

1. Din datele ce se deţin rezultă că la 15 martie a.c., autorităţile din Ungaria vor organiza multiple acţiuni pentru sărbătorirea a 141 ani de la revoluţia burghezo-democrată, moment apreciat, in ultima vreme, ca "zi a renaşterii naţiunii maghiare".

Pentru aceasta, în numele conducerii maghiare, "Frontul popular patriotic" a făcut recent apeluri către celelalte formaţiuni politice, aparţinătoare de fapt opoziţiei politice ungare, pentru a ani. versa în comun zíua de 15 martie, iar ceea ce se va organiza în acest an să fie "0 aniversare modestă, fără formalităţi şi lozinci politice actuale".

Opoziţia reprezentată mai ales de "Forumul Democratic Ungar", "Partidul micilor proprietari", "Federaţia democraţilor liberi", gruparea "BASCSZY - ZSILINSKY" etc., organizaţii cunoscute prin platformele lor anticomuniste, naţionalist-iredentiste, a respins cu vehemenţă invitaţia oficială şi au făcut publică hotărîrea lor de a organiza separat propriile acţiuni atît la Budapesta cît şi în alte localităţi.

Se deţin date certe că formaţiunile politice reacţionare amintite ca de altfel şi alte cercuri de aceeaşi factură ale emigraţiei maghiare, vor imprima acţiunilor lor de la 15 martie 0 accentuată notă de anticomunism, naţionalism-iredentism, însoţindu-le de o virulentă propagandă antiromânească.

Pentru prevenirea pe raza de competenţă a unor acţiuni ostile, naţionalist-iredentiste, anarhice ori de dezordine, la incitările dín
exterior şi îndeosebi din Ungaria în legătură cu evenimentul aniversar amintit, luaţi măsuri de control riguros al tuturor persoanelor pretabile la acţiuni de factura celor menţionate, de cunoaştere a stărilor de spirit în obiectivele, locurile şi mediile specifỉce, acţionînd preventiv prin măsuri de securitate energice şi eficiente.
2. In contextul acţiunilor ce se preconizează din Ungaria cît şi pentru asigurarea prevenirii efectului nociv, incitator asupra unor elemente autohtone, inclusiv etnici maghiari, vă reamintesc necesitatea executării cu toată răspunderea a sarcinilor ce vă revin din ordinul nr. 0074.695 transmis la 12 decembrie 1988, vizînd prevenirea introducerii în tară a revistei samisdat "STRIGAT DE AJUTOR" ("KIALTO SZO"), raportînd de îndată orice situaţia deosebită legată de caz, precum şi măsurile preventive întreprinse.
3. Ca urmare a demersurilor Crucii Roşii internaţionale, recent, autorităţile bulgare au permis plecarea prin Austria la Budapesta a celor 12 cetăţeni români de naţionalitate maghiară care în Septembrie 1988, in intenţia lor de a ajunge fraudulos în Ungaria, s-au refugiat la ambasada acestei ţări de la Sofia.

In legătură cu acest act de evaziune fără precedent, în ultimele zile, radio-televiziunea ungară a realizat mai multe emisiuni instigatoare, denigratoare şi antiromâneşti, recepţionate şi comentate cu interes, de elemente ostile din ţară, indiferent de originea lor etnică care, au exprimat referitor la evenimentul amintit, puncte lde vedere ce prezintă interes pentru securitatea statului.

Pentru a preveni ca în viitor o asemenea cale de plecare frauduloasă din ţară să fie folosită şi de alte elemente ostile ori |aventuriere, analizaţi cu răspundere atitudinea şi intentुiile tuturor celor care formuleazằ cereri pentru străinătate, inclusiv ţări socialiste, chiar dacă după metodologia de acordare a vizelor răspunderile revin altor unităţi, implicîndu-vă într-o aprofundată şi continuă cunoaştere în baza căreia să formulaţi propuneri în consecinţă.
4. In ultimele zile în mai multe judeţe ale ţărix, elemente din frontul de lucru specific, după ce au luat la cunoştinţă pe diverse căi, inclusiv prin recepţionarea unor emisiuni de radio şi televiziune, comentează mai ales de pe poziţii tendenţioase, speculative şi ostile evenimentele sociale şi politice ce au loc în unele tुări vecine, respectiv U.R.S.S. (R.S.S.Moldovenească) şi R.S.F. lugoslavia (regiunea Kosovo), unde se petrec acţiuni deosebite de nemul țumire şi protest în masă, unele cu tulburarea gravă a ordinii politice pe
fond naţionalist.
Pentru a preveni ca elemente autohtone să se dedea la acţiuni duşmănoase care să afecteze securitatea statului, intensificaţi controlul informativ în rîndul celor ce fac comentarii necorespunzătoare de factura şi în legătură cu situaţia din ţările amintite, pentru a cunoaşte complet şi operativ intenţiile lor ostile.

Informaţiile ce se vor obţine să fie imediat verificate şi raportate unităţii centrale, iar asupra celor cu intenţii şi atitudini duşmănoase să se aplice măsuri ferme de prevenire ori neutralizare, aşa încît să nu se permită sub nici o formă extinderea nocivitătii lor în rîndul altor persoane ori medii de pe raza de competenţă.

Doc. 23
martie 1989. Notă în care este redat conţinutul articolului apărut la 9 martie 1989 în ziarul „Moldova sovietică", intitulat „Raţiunea trebuie să triumfe". În articol este abordată problema manifestaţiilor anticomuniste organizate în 26 februarie la Chişinău şi măsurile luate de autorităţi.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 65-66)

\section*{| N | 0 | $T$ | $A$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |}

> Redăm mai jos continutul articolului apărut in ziarul "MoLDovA soVIEICA" intitulat "Ratiunea trebuie să triumfe", publicat la 9 martie a.c.

Duminică, 26 februarie, mil de oameni, nerespectînd Decretul Prezidiului Sovietic Suprem al R.S.S.Moldovenească "cu privire la răs punderea pentru încălcarea modului stabilit de organizare şi desfăşurare a adunărilor, mitingurilor, procesiunilor şi demonstraţiilor de stradă", hotărîrile ulitimei sesiuni a Sovietului orăşenesc Chişinău de deputaţi ai poporului, au încălcat grav ordinea publică la Chişinău.

Cei adunaţi în piaţa din faţa clădirii C.C. al P.C. al Moldovei scandau lozinci în problemele limbii, au formulat revendicarea d a fi pusă în libertate una din persoanele arestate legal zilele trecute pentru încălcarea gravă a ordinii publice şi nesupunerea premeditată cererilor miliției.

Reprezentanţi ai organelor de partid sovietice, de ocrotire a drepturilor, au încercat să se adreseze celor adunaţi, dar apelurile şi propunerile lor n-au fost auzite. Prin gigafoane, participanţii la miting au fost rugaţi în repetate rînduri să se împrăştie, să nu încalce ordinea publică, să nu tulbure ordinea de duminică a oamenilor, să nu provoace aritmil în transportul în comun pe Bulevardul Lenin. Dar nici aceste apeluri nu au avut nici un efect.

Celor adunati li s-a adresat S.C.Grosu, primul secretar al C.C al P.C. al Moldovei. El le-a reafirmat celor prezenţi că organele com
retente ţin în centrul atenţiei şi analizează în permanenţă problemele evoluţiei vieţii spirituale din republică în scopul soluţionării lor globale. Despre aceasta s-a vorbit şi în cuvîntarea rostită de el la Televiziunea şi Radioteleviziunea republicană, publicată apoi în ziar.

Problemele de cea mai mare importanţă, care au pentru Moldova ) însemnătate istorică, nu pot fi rezolvate prin asemenea acţiuni ilegale la care au recurs cei adunaţi. Primul secretar a chemat din 10u la menţinerea ordinii publice, la respectarea legalităţii §̧i la incetarea acţiunilor.

In pofida acestui fapt, participanţii la miting au continuat jă scandeze diferite lozinci, să fluiere miliţia, care căuta să reţină masa de oameni ce înainta cu forţă şi chema la nesupunere în faţa cererilor legale ale autorităţilor. Participanţii la miting au trecut apoi pe partea carosabilă a Bulevardului Lenin, au blocat circulaţia, s-au aşezat pe asfalt, au agăţat pancadre pe copaci şi în-tr-un troleibuz din cele oprite şi ocupate de ei. In centrul oraşului circulaţia a fost paralizată timp de 6 ore.

De la clădirea C.C. al P.C. al Moldovei şi cinematograful "Patria" a fost organizată apoi o procesiune ilegală pe Bulevardul -enin în direcţia Pieţii Eliberării. Participanţii la procesiune au tulburat ordinea cetăţenilor, îi ofensau pe miliţienii care, în pofida acestui fapt, au dat dovada de reţinere, în coloană, mai ales în primele rînduri ale ei, erau mulţi copii, adolescenţi, femei, care in cazul unor eventuale ciocniri ar fi putut avea de suferit.

Pe strada Puşkin au fost postate cordoane de miliţieni.
Participanţii la procesiune au penetrat cordoanele miliţieneşti, i-au fluerat pe miliţieni, le smul geấu şi le aruncau în sus caschete-
le, au încercat să răstoarne un microbuz aflat în centrul masei de oameni. Rupînd cordonul, masa de oameni a mers înainte. Ea a ajuns pînă în Piaţa Eliberării, apoi întorcîndu-se a venit din nou în Piaţa Biruinţei. Aceste acţiuni ilegale, huliganice au continuat în total 10 ort Oraşul era alarmat. Oamenii îngrijoraţi.

In cazurile de încălcare gravă a ordinii publice, de nesupuner, la cererile organelor puterii de stat care au avut ca rezultat deregl: rea regimului de circulaţie publică, procuratura din oraşul Chişinău : intentat un proces penal şi desfăşoară cercetări. Pentru participare 1: miting şi acţiuni huliganice, organele de miliţie au reţinut un şir di persoane iar materialele adunate asupra lor au fost predate judecător: ei. Organele de stat iau măsuri de menţinerea ordinei publice în oraş

$$
.-
$$

Doc. 24
11 martie 1989. Ordin semnat de colonelul Gheorghe Raţiu, şeful Direcţiei I şi trimis Securităţii Județene Timiş. Se solicită intensificarea supravegherii populației, în special a persoanelor aflate în baza de lucru, pentru a se preveni apariţia în România a unor manifestări anticomuniste, similare celor produse în alte state socialiste europene.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 62-62v)
 <br> \title{
MINISTERUL DE INTERNE <br> \title{
MINISTERUL DE INTERNE oepartamentul securitatil statului DIRECTIA I Nr. 0051.570 din 11 martie 1989
}


- Tovarăşului sef al securitătii -

Urmare la ordinul transmis cu nr. $0 / 0056.854$ din 6 martie 1989, intensificaţi activitatea de cunoaştere în rîndul tuturor categoriilor de persoane aflate în atenţie, în sçopul de a stabili reacţii şi eventuale intenţii de a acţiona ostil, ca urmare a influenţei evenimentelor ce au loc în ţările vecine.

Pentru documentare, vă trimitem în xerocopie două materiale referitoare la recentele evenimente din R.S.S.Moldovenească, care ar putea inspira ori incita la acţiuni duşmănoase elemente naţionaliste din toate categoriile.

Vă mai informăm că primim în continuare date despre intenţiile cercurilor naţionalist-iredentiste maghiare de a desfăşura, în ziua de 15 martie a.c., acțiuni de masă cu caracter antiromânesc, în mai multe localităţi din țară.

Pe âcest fond se impune asigurarea curioaşterii permanente a atitudinii persoanelor semnalate cu manifestări naţionalist-iredentiste, acordînd atenţie prioritară intelectualilor, clerului, tineretului şi celor care îşi desfăşoară activitatea în colectivităţi în care sînt concentrate el emente maghiare.

Vor fi analizate cu toată responsabilitatea informaţiile referitoare là stări de spirit negative, pe care elementele ostile ar pu-
tea sâ le folosească ca pretext pentru declanşarea unor acţiuni de dezordine, anarho-contestatare.

Intrucît se deţin date din care rezultă că în cursul lunii martie şi în continuare, în ţară, vor sosi un număr mare de cetăţeni americani folosind diverse acoperiri, presupunem că se intenţionează intensificarea culegerii de informaţii în legătură cu aşa-zise evenimente despre care cercurile reacţionare din Occident, afirmă că ar urma să aibă loc în România.

In acest context este necesar, concomitent cu intensificarea măsurilor informativ-operative în rîndul autohtonilor, să se asiơure şi - temeinică cunoaştere a prezenţei şi activitäḑli cetăţenilor străini, în special americani, pentru a preveni orice actiuni necorespunzătoare.

Datele de interes operativ obţinute, yon fi raportate imediat pe linii de muncă.


Doc. 25
aprilie 1989. „Instructaj cu măsurile ce trebuie întreprinse pentru prevenirea şi neutralizarea fermă a activităţilor naţionalist-iredentiste ale elementelor ostile din mediile etnicilor maghiari din ţara noastră, iniţiate sub influenţa situaţiei politice şi social-economice din Ungaria, precum şi a acţiunilor antiromâneşti ale cercurilor reacţionare din Occident şi ţara vecină".
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 31-49)

## INSTRUCTAJ

TEMA: MASURILE CE TREEUIE INTREPRINSE PENTRU PREVENIREA SI NEUTRALIZAREA FERMA A ACTIVITATILOR NATIONALIST. IREDENTISTE ALE ELEMENTELOR OSTILE DIN MEDIILE ETNICILOR MAGHIARI OIN TARA NOASTRA, IHITIATE SUB IHFLUENTA SITUALIEI POLITICE SI SOCIAL-ECONOMICE OIN UNGABIA, TREEUM SI A ACTIUNILOR AITIROMANESTI ALE CERCURILOR REACTIOMARE DIN OCGIDENT SI TARA VECINA.

1. Este cunoscut că şi în aceste prime trei luni ale anului 1989, cercurile reacţionare din exterior au desfăşurat continuă, o campanie deosebit de ostilă împotriva ţarii noastre caracterizată nu numai de virulenţă dar şi de o intensitate şi complexitate fără precedent. Sînt atacate toate domeniile vieţi politice, economice şi sociale din România, fiind vizate şi puse in pericol valorile fundamentale ale poporului nostru: independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a patriei, innsăşi unitatea naţională.

Ca forţe de securitate internă, efectivele Direcţiei I sil cele ale serviciilor corespondente de la securităţile judefुene trebuie să cunoască, să analizeze şi să înţeleagă bine esenţa, sensul şi semnificaţia situaţiei operative, a tuturor acestor acţiuni antiromêneşti, ce se înscriu într-o ofensivă concertată, desfăşurată đín direcţii diferite şi pe multiple planuri. Numai pe baza unei analize făcute de pe poziţii partinice vom putea fundamenta, programa şi executa misiunile de apă rare a patriei in domeniile date în competenţă.

Trebuie înţeles că atacurile duşmănoase declanşate împotriva României socialiste sînt parte componentă a subminării
neîntrerupte duse de fortele imperialiste si anticomuniste $y_{\text {im }}$. potriva fărilor socialiste şi că lupta dintre capitalism sefo cialism nu a încetat niciodată.

Ea s-a amplificat însă şi s-a extins în perioadele de criză economícă. Era de aşteptat decı, ca actuala criză, declan şată în 1973 - cea mai lungă şi cea mai întinsă în spaţíu sído meni1 - să afecteze nu doar economia ci şi relaffitle politice statale şi interstatale.

Cel mai greu traversează perioadele de criză, tările mai putin dezvoltate economic. Aceasta explică de ceo serie detări socialiste în curs de dezvoltare economică şi socială s-au con fruntat şi se confruntă, în toată această perloadă cy unele greutăfli, care sînt preluate şi prezentate de filozofii, econo milstii, sociologii si politologii reactionari în propaganda lor ostilă, ca argumente în diferite false teoril prin care se încearcă discredi tarea marxi smului şi implicit acredi tarea idei imposibilităfli construirii socialismului şi comuni smului.

Ofensiva anticomunistă se desfăgoară împotriva tuturor fărilor socialiste. Ar fi greu de apreciat dacă împotriva tării noastre sînt concentrate mai multe forte şi mijloace decît împ triva altora, mai ales a celor vecine.

Aşa cum mentiona tovarăsul $\operatorname{IICOLAE}$ CEAUSESCU, secretar general al partidului, "în unele ţări, sub pretextul' reformelor şi al aşa-ziselor adaptări la condiftiile societăţil moderne, sociali smul este golit de contsinut, într-o formă sau alta re-nuntîndu-se la principiite de bază ale socialismului; se fac concesii formelor capitaliste în economie, misticismului si obscurantismului religios şi chiar amestecului in treburilelo interne. Se renunţă astfel la suveranitate, la independenţă la socialism".

Dacă reflectăm asupra situaţiei din unele tări socialis te vecine constatăm nu doar efectul luptei dintre capitalism §i socialism ci, sii consecinţele unor concesii făcute de auto rităţi pe multiple planuri, inclusiv ideologic. Acţiunile de subminare din aceste fări, apar în forme latente, deoarece se interferează, se confundă cu tendinfele reformatoare şi ultareformatoare ale cercurilor oficiale şi guvernamentale.

Activitatea subversivă îndrentată împotriva Romêniel socialiste este mai vizibil lă şi zgomotoasă, folosindu-se
metode brutale, deoarece cercurile reactionare din exterions lovesc de un popor strîns unit în jurul partidului său comunist care, cu toate grutățile intîmpinate, păşeşte constant spre telui propus: construirea societăthí socialiste multilateral dezvoltate şi apoi a comunismului.

Furia cercurilor imperialiste creşte, avînd în vedere că în acest marş spre un viitor mai bun, poporul român, făcînd sacrificii, s-a bazat şi se bazează pe forfe proprii, construind cu metode originale şi míjloace interne. "Tot ceea ce am obffinut în aceşti aproape 45 ani - arată secretarul general al partidului - este rodul inteligenfei, ingeniozilăţii şi , fortului poporului, a resurselor noactre interne. Nu an primit nimic gratuit şị nici nu am luat nimic cu forţa de la niment. Perspectiva României, independentă şi din punct de vedere financiar, ca urmare a achintării datoriei externe, a trezit teana cercurilor imperialiste că vom fi, şi în continuare, exemplu pentru alte tări şl ponoare care, urmînd aceeaşi cale, ar zădărnici efectul uneltirilor imperialiste şi al investiffilor făcute pentru stoparea omenirli din cirumul spre noua orînduipe socială".

Drumul glopios al poporului român în opera de constructie socialistă, explică intensitatea şi virulenţa acfiunilor duşmănoase şi de sublminare a tării noastre de către forfele reactionare din exterior. In această luptă perfilă cercurile ostile şi antírominieşti din străinătate folosesc cele mai diverse forme sil metode : de la spinaj, pînă la propagandă şi subversiune politică. Sînt relevate şi exagerate greutätule economice, mentalităţile înapoiate din conştimsa unor oaneni, carierismul şi cosmopolitismul. Se încearcă pe orice cale să fie creat în interior un front de opoziffie care să determine destabilizarea situaf̧iei politice. In această cursă furibundă caută şi scot in evidenţă tot felul de elemente anaphice si declasate cu comportament imoral ori alienate mintal, pe care le incită la actiuni protestatare şi contestatare, prezentîndu-le apoi drept "disidenţi în opozifie".

Naţionali smul şi şovini snul sînt, în genere, recunoscute ca arme îndrentate împotriva năcii, a liniş̧tii şi securităţí popoarelor. Intr-o serie de tări şi zone ale lumili, an asistat şi asistăm la daunele imense aduse popoarelor de míscările naţionaliste şi şoviniste contemporane. Iată de ce,
în cele ce urmează mă voi opri asupra unor aspecte actuale ale naţionalism-iredentismului maghiar, puternic folosit în ultimil ani împotriva fărili noastre de cercurile reacţionare din strắ nătate pentru a ne crea probleme şi pentru a altera climatıl intern, care să ducă la destabilizare politică,
2. Cunoaşteţi că în Ungaria, pe fondul unei situatil economice necorespunzătoare cu consecinţe negative şi pe plan social, din anul 1906, viata politică a înregistrat o continuă şi tot mai accentuată destábilizare.

In anit 1987 şi 1038, P.M.S.U. a plerdut tot mai me? controlul asupra economisi altor domeni importante ale viefii interne, iar încercarea de a ieşi din criză prín contractarea de noi credite a condus nu doar la mărirea datoriel externe ci şí la dereglarea gravă a relatfilior economice.

Pe acest fond, oficialltătle maghiare, dura înlăturarea lui IAMOS RADAR uln runctia de secretar general, incercînd să cîçtige timp, în speranţa că vor găsi căi de redresare, au inceput să arunce vina pe fosta conducere şi au făcut o serie de concesti în favorea forffelor de opozitie, care ac-ţionează sub bagheta "Forumului Democratic Ungar", a cultelor şi organizatfilor reactionare ale emigrathiei occidentale maghiare, puternic infiltrata în Ungaria. Concomitent, organele de partid, cele de stat çi organi smele obşteşti, pentru a abate atentia opiniei publice de la adevăratele cauze ale necazurilor, au dus pînă la exacerture naţionalism-iredentismul exprimat prin cele mai diferite forme çi mijloace, marcate de ipocrizie şi alsurd.

Cu toate acestea situaţía politícă şi economícă dín Ungaria la această dată, continuă să fie necorespurizătoare, cunoaşte o evoluţie accelerată, înregistrînd zilnic numeroase schimlărl si transformări de conţinut, care indică dependenţe tot mai mari de Occident, cresterea influentei fortselor de opozitie si a cercurilor religioase, renaşterea sectorului capitalist în economie, accentuarea somajului, menţinerea la cote ridicate a fenomenului emigraf̧ionist.

In această conjunctură de criză economică mondială Si în conditille destabilizărif interne, Ungaria avea nevole de un partid comunist puternic, capabil să facă faţă situaţiei. In realitate, P.M.S.U. care numără aproximativ 800.000 de
niembri (reamintesc cä în anii 1987 şi 1988, cu prilejuif 苍eschimbării documentelor, circa 60.000 de membrii nu $s$-at mai prezentat să ridice carnetele de partid), are efectivul divizat tot mai vizibil în trei curente: fundamentalişti (suo.vou), reformişti (250.060) şi ultrareformişti (50.6U0). De reţinut innsă că, ultimii - ultrareformiştii - în ciluda taptului cà sînt inn minoritate, cuprind o serle de cadre de conducere, ac tiviş̧ti, intelectuâl şi specialişti din cercetare şi economi cu puternice pozif̧ii şi influente in opinia publică. hetivita tea lor este foarte vie si reuşesc sä deternine numeroase schimbari in politica interna. "Intre aceştia sinl Jain
 tar al Comil totului Central, preşeuintele Adunäri í de stat ungare (Parlamentul), Ralmaik Kolcuar, ministrul justifliei, Givth honl, secretar de stat la mA.E., Varkony , mimistrul de externe şi allii. Teniru a veuca optica acesteí categorii de ul. trareformiş̧̧ va reuăm un pasaj dintr-o declaraţie fäculă la Budapesta de Jallứs BELiETL la o conferinţă de presã: "Aha fi fost descoperi torii"glasnos-ului" daca an fi pus în practică principiile asupra presci, Claborate în Ungaria în 1ses; proiectul noii legi a presei garanteazà libertatea totala de expresie, ceea co reprozinta 0 parle inseparalila a noii constituţii ungare, bazalä pe respectul urepturilor umane şi liluerta tea denocraticáa .......U. trebuie să ailuă un program politio şi nu ideolugic ģi dä fina seana de diversele curente internt, dar nu de cele antiretermiste. f.h.o.U. se va retrage, imprem. cu structura sa administrativa, din posturi le de conducere, dar doreşte să se mentínă ca organisiil politic, färă a dispune due un aparat de functionari de tärîm politic a început reablil tarea lui hane watr, premierul ungar din timpul revollei antistaliniste din 1950 ģi deja, cärṭile şi documentele puliticate recent reflectä adevârata sa personalítate".

Contrar acestui curent, masa celor 500.060 comuniş̧i
 socialismului, dar neavînd pozif̧ii cheie nu fac decît sa cxpri me nemul ţuniri ori să iniţieze acţiuni revendicative minure. In ultimul timp un rol lot mai important joaca in viaţa politică a tării intolectualitatea, care grupata in cadrui "Forumului Democratic Ungar" exercitä presiuni asupra
conducerli pentru orientarea Ungariei spre Occident of pemuntarea treptata la unele principii socialiste. Această grupare de intelectuali, naţionalişti şi şovini, a declanşat înc din 1986 o actiune pentru reconsiderarea evenimentelor din 1056 şi au dat un caracter profun naţionalist manifestarllor dedicate zilei de 15 martie. Cruparea susţine şi promovează consecvent ideea legăturit maghiarilor care trăiesc in străinătate cu patria mana ungară, dreptul ş obligaţile autoritalilor ungare de a se ocupa de destinul lor. Această idee a föst adontată çi este promovată, aşa cum aţi văzut, şi de oficialitatsile de partid $\mathrm{c} i$ de stat ungare.
mai mult din prestigiu si increderea membrilor de partid şi a maselor populare. Partidul secretarul său general, sint supuşi unei continue discreditari. Remarcăm acţiunile duşănoa se şi de subminare ale cercurilor reactionare din enigralite çl din tară care folosesc nemultumirile maselor populare gil fac o continuă propagandă prin mijloacele mass-media din țară si din străinătate, ostilă socialismului şi autorităţlor din Ungaria.

O serie de lideri ai organizatiilor emigratjiel maghiare din Occident stau perioade îndelungate în Ungaria şi desfaçoară nestingheriti activitaţi de subminare a regimului ou spriji nul diplomaţilor sträini ģi al cercurilor clericale ale tuturor cultelor dar mai ales romano-catolic gi reformat. De allfel cele două culte principale, romano-catolic şi reformat, şi organizaflile religioase în general, exercită tot mal mult influenţe negative asupra maselor populare şi se implică in actiiuni politice si de amestec în treburile statului. Aceste cercuri profită de atitudinea fracţiunii ultrareformatoare din P.M.S.U. care, prin unil conducători ou poziţie chele, deschide portile curentului care cere între altele separarea bisericli de stat, legalizarea şi liberalizarea tuturor cultelor ģi credintelor religioase.
P.M.S.U. a pierdut complet controlul asupra mijloacelor de informare în masă, la televiziune, radio şi în presă, sînt prezentate aşa-zise critici foarte severe la adresa principillor de bază ale societăfil socialiste, într-o manieră mult mal ostilă şi mai denigratnare decît se face în Occident.

In Ungaria au apărut în ultima perioadă peste 130 zíar şi reviste, fiecare din acestea reprezentînd interesele unor grupări politice împotriva P.M.S.U.

In cele mai multe domenii autoritătile se conduc stes orientează dună modele nocidentale, cu precădere, amerioan francoze, vest-rermane, austricce etc. Unii dintre cei mai sultati diplomati de către autoritătile ungare este ambasa rul amorican PEO" PAlMER. El cote ín relatif familiale bun cu presedintelo Consiliului de Minictrif MMEn MEMETH, î acrează si se nreocună mult do lMRE POSzEAY si MMTYAS SAMR Pocenta vizita ofoctioť In Comandamentul närzilor muncito toot ponlizath do cortre anhacadorul
sconul do a tompora simniedica o eventuala interventie a acestora în perioada manifestarrilor de la 15 martie (cele ganizate de către fortele nolitice alternative). Personal fost neozent 17 manifestările acestora desfagurate in fata leviziunil ungare.

Pe fondul acostei situatii, în Ingaria, au anărut nt formatiuni politice de nozozitie care, deşi nu sînt legaltz: sînt tolerate si primite 1 a dialoo. Sînt aproximativ a 0 ast de organizatii care cmit nretentiti sh fie recunoccute si ci actionează de reoula sut esida "Forumului Democratic Ungar" Cele mai importante la aceasto data sint: "Partidu? Social Democrat", roinfiintat in anu! 1098 do fostti momreti al ac tui partid retrani din P.M.S.I. Si care amenintă č in cuṛ̂̂ peste 80 din actualele efective ale acestuia vor reveni la P.S.D.; "Partidul indeñendent al micilor proprietari" (ori micilor agrarient) ; "Nou! Front din "artie"; "Partidul Pon lar Ungari"; "Reteaus Initiativelor libere" sí altele care of tă denumiri de sindicato, asociatil, uniunt si cluturi. Fie carc grupare orcanizează periodic întruniri la teatrul "lus din Budanesta, în cadrul cărora îsi fac cunnscute intentill si programele iar săntămînal au loc reumiunt ale conducötor Ior care sub coordonarea "Forumului nemocratic Ungar" işi c relează si conjugă actiunile impotriva P.M.S.U. si a oficia tăţilor, a recimului în general.

La sfîrsitul luni i martio 1080 in Ingaria a fost fon ta 0 miscare indenendentă de prenti catollci intitulată "Cu rutes Pacis" care se anunth a fi 0 miscare a cultolor pentr
pace, dar care, conform procramului prezentat, ar nutea emefe in viitor pretentia de a devent un "Partid Democrat Crestin", dună modelul celor din tările canitaliste occidentale. Unil nameni nolitici apreciază că acesta ar fi embrionul viitorului "Partid Social Crestin", idee sucerată si sustinută de Vatican si Consiliul'"Aliantel Mondiale Reformate." Intemeiem aceste consi deratii si pe baza constatanii atentiei ne care 0 acordă în prezent conducorea de nartid a de stat din Ingaria relatillor Vaticanul. Sînt tot mai insistente demersurile nentru ca Pana loan Paul al |1-lea să facă o vizită în Uncaria. Recent IHPE POS7GY - membru al Biroului Politic al P.I.S.". a făcut vizită 10 Pama ai in convophirile cu sunromul nontifa trans docizia quvermului de la Pudanesta de a nroceda la revizui rea proceselor politice desfăsurate în tară în anit 1046-106? inclusiv a procesolor intentate unor nersonalitati clericalo, intre care si cel al fostului primat catolic al Mingariei, care dinalul Mañactenty.

Mari froumîntări exictă si în rîndut tineretului. "niune Tineretului Comunist so confruntă cu groutăţ si contradictii mai mari decît P.M.s.U. De tot cuprensul Ungariei all anărut or ganizatii, grupări si anturaje de tineri cu comnortament noncoformist, anarhic contectatar si inclinatil sore idelle neofasciste. De aceasty situntic încearcă să profite arunărtle politice de apozitie, cultele si sectele religioase, care caut aderenti din rîndul adoloscontilor.

In încercările de a redresa situatio în rîndul tineretu lui, P.M.S.I. a luat în ultimul timn initativa infiintărli mai multor organizatii de tineret. Astfel :

- In cadrul nrocesului de "reorganizare internă" a Uniu nii Tineretului Comunist (".I.SZ.), la'2 anrilie a.c. s-a for mat "Mniunea Tinerilor Intelectuali" din K'.I.S7.

La adunarea de constituire a acestei organizatif a luat parte IMRE POC7GAY, membru al Piroului Politic al C.C. al P.M.S.U., care a salutat dorinta de autonomie si indenendentr tincrilor grupati in noun organizatie, caracterizînd on drent actiune de formare nolitică a unei noi intelectualităti.

- La l aprilie a.c. s-a creat "Crganizatia Tineretulut din Armata Popularč" (".I.s7.), care, conform celor declarate, nu se consideră o grunare nolitică.

Va functiona autonom in cadrul armatei ungare si vafi afiliată la Uniunea Tineretului Comunist (\%.1.s7.).

- In orasul "ocskomet a avut loc la încenutul lunti anrilie a.c., nrimul congres al orcanizatiei de tineret. "llntu nea pentru Socialiom Iemocratic" (II. . S7. ) , care a adontatst tutul si platforma politică si a ales o conducere formatädir sante membri. Pregedintele U.n. ©z. este cyma Horvati, nrofe sor la Institutul do Stiinte Economice "Yarl Marx" din Puda nesta.
11.n.c7. ini pronune, ca obiectiv nrincinal, rrearea

diunilor curneno in curs de formare" si cooptaron de aliati din rîndu! fortelor noogresiste de stînga, al comunt tilor si social-democratilor unguri, adenti ai reformelor.

Ranorturile dintro conducerea P.M.S.U. si colelalte formatiuni politice do onozitie au devenit mai mult decit p nitile. Duñ̆ ce la âncenutul lunii martie grunărilo de onoz tie all refuzat pronunerea oficialitotilor de a sărbători îm ună, la 15 martie, cea de-a 111 aniversare a revolutioi de 1818 si au organizat manifestari care s-au caracterizat ca vactä actiune de protest la adresa regimului, recent P. 1 .S. 11 a înrerictrat un nou ecoc. la a aprilie, P.M.S.U. a aroaniza a mač̆ rotundry, la care an invitat sã particine toate organ tille politice, inclusiv cele din opozitie, pentru a liscut protlemele care frămîntŏ societatea manhiarŭ. Dar lucrörlle rcuniunii au înconut farră particinarea" grunărilor de onozit rape au refuzat sh doa curs acestoi invitaţit, comuntoînd nu vor dialogacu comunictil docît dacă in prealabil vor ti curnoscuti lecal si vor fi tratati de pe pozitii de egalitate

Pentru alegerile generale care vor avea loc anul viit ô̂nd s-a anuntat că vor participa mai multe partide, s a cre sub coordonarea "Forumului nomocratic Ungar" o aliantă a 8 , ganizatii din opozitie. Alianta acestor $\overline{8}$ grupări a anumtat crearea unui comitot special nentru discutil cu P.M.S.U. . .ees comitet are sarcina să dosfacoare o cuită de actiuni nentru baprirea ponularitatti opozifict în cistigarea de aderenti $\hat{\imath}$ dofavorea P.M.S.I.

## "Uniume Tincretului nomocrat" (F.I.n.E.

nizat, la? anrilie a.c., In rudancota o mare aduare Mom aracin i-a anuntat intentia to narticimore la atomentelyit
 cramul cloctoral, si do a juch un rol nolitic cît ont promont ôn Mnerria.

Pentru calmaren fortelor de opozitio, sut ionuloul ale mentelor ultrareformatore, P.".S.!. a accontat diccutaren in Parlarent a mollenci colim! ant ronumiril ctatului anditor it
 lui reat machiar. "u:- ajuns anca to un oneoms, tor prate
 ! - A..id




 din "noria, anpection ca intonsificaroz luntei matru nuter: An rendul condrowtonilor P...․!. ar nuten aven trout coneo atat Iectatilizaren rmyă a climatului nolitic din torā (ol
 cidentole. In acorte comelderento cavietic!i au butruit con tralul acunra fortolor grato, dutlind numarn! de comollieri
 tori mentru an in maz do novie ex-i monto folosi in vederm nrcluerii nutcril in "ncaris

In vedrea ovitarti umar inctdente, all ariloful art: tririf in 15 martio a Anlinirii a 141 de ani do la rovoluti din 1343, trumele sevictice au nrelunt in naza nemeinalele intronrinderi din Ungaria, iar la 20 martie, zioru! "Pravia" cris:
"isiverearit nolitici ai P.M.S."., dareec "nimicirea" 1 nu "pô̂nvicreal cocialicmulut. Cu ocazia zilei natiomale a "n
 se lovete de ascaomen intoncificare a idcolocte turghoze în cadrul sociotetii, cu iztucniri natiomaliste. Plomontole cotrociste cants " ${ }^{\circ}$ nun" la indoiala toate cuceripile trecutu lai i valorile verificate ale connerari covicto-mane. P.I....I. a desfarcurat in ultac!e luni o intens actlvitate nentru lorgiron deanematid. S-a statiat litertatea rouniunilon

P.I.S.U. este reînoirea socialismului ne baza unei democrati larci, cu nocibilitatea unei coalitii ne termen lune cu miscö rile de stînca i social-domocratii P.M.S.I. a ajuns recént la concluzia cá revolta din $1050^{\circ}$ a fost o insurectíe care a do cenerat in contrarevolutie".

Sovieticil all onrijinit pe karoly grocy in organizarea nlenarei partidului care la 12 aprilie 1080 a condus la are lativă consolidare a pozitíai acestuia si în genomal a grunuLui do reformatort în parart cu ultraroformatarii. Intre cfi patru mombrii ai pipoului Politic, eliberati din functit of
 functia de cocrotor concone, care nlei dunĕ Concrecon! din 1009 nu a ronuntat la lupta pentru putero.

Pentru a abate atentia noinici nublice din Unraria dar -i din alto tori, do lo aravelo nrobleme cu care se confrunt in interior, oficialitatilo maghiare au amnlificat pronaganda mationalist-irodentista și camnania îmotriva altor tär! encia. listc.

In Ungaria sint initiate tot felul de proteste la atresa măsurilor întronrinse în Cchoslovacia, lucoslavia, R.A. Cermană i în România îmotriva unor elemente dusmononce, aca-zio disidonto ci sint prezentate ostil in mifloacele mass-medta, thele oroutoti ci neajunsuri din acoste tari.
ijloarcele de intornare ungare incearca ol prozinte denoturat situatio drentuptlor privind invistanintul on 1 imba ma tombla monhianti din Cohoclovacia, R.S. 'lugoslavia si R.S. Romînia.

Ia data do 20 martie a.c. un grun de tineri unguri au prezontat un protest la am! asada cehŏ din Buadnosta îmotriva mespilor do condamnare a unor disidenti din Cohoclovacia, soiletînd oa guvermul so intreprindă mösuri urgente de olibera re a acestora.

Presa, radioul si televiziunea maghiară au fost primele care s-an grälit că prozinte stiri denioratoare ou privire la planu! mostru de sictomatizare ruralč, iar recent în lenăturš cu scrisarrea color 6 focti demnitari, scrisorile unor scriltori racolati de serviciile de spionaj occidentale la acte de trădare. Televiziunea !udapestană a tranemis si retransmis
inteoral un film nrofund ostil la adresa tării noastre neali zat de televiziunca belciană. Săntămînal în emisiunea "Panorama" a Televiziunil maghiare, sînt abordate teme deosebit de ostile la adresa tării noastre. De exemnlu în emisiunea din seara zilei de lo anrilie 1080, au prezentat un interviu luat de POBOR PALL unui trasfug romên, fost ofitor de oräniceri nînר̆ în anul 1091, trecut în rezervă nentru nenumărate abrateri si anoi condamat pentru fante de drent comun. Invocînd © că col în cauză ar fi fost nrocuror militar, au brodat in această omisiune o scrio de acuzatil grave la adresa reminului mostru do natură să trezeasca indignare si sentimente antirn anerti. La anclul"Iniunif Mondiale a Ziaristilormoll soliu! In Paris, do a se interveni nentru punerea în litertate a unor ziarioti arestati în Romênia,"Asociatia Ziaristilor Maghiari"a foct muima care a reactionat cu un comunicat deocolit de ostil

Intelectualii originari din Transilvania stabiliti în Uncaria eînt racolati şi determinaţi să desfăsoare activităţi Tapotriva tärii moastre.

Oficial guvernul machiar nu emite nretentii teritoriale încercînd să maschezo ircdenticmul în aşa-zisă crijo ne care trebuie ax o poarte conationalilor care domiciliazồ în alte tori.

Pontru'o imacine mai clară în legătumă cu modut în care trateaza nroblemn autoritotyile maghiare, redăm declaratia fŏ-
 co a fost ales presedinte al Adunărif de stat a R.P. Innare :
"Eu nu am uitat nicindata soarta machiarimi, aceasta of află în sincele meu. Convinuerea mea este că machiarli care tryiesc in afara oranitelor noastre, in imodiata noastră veci-
 intotdeauna în vederecǎnnci çi au nărăcit patria, ci oranitele mitriel s-au schimlat. Deci, datorits acestui fant, aven n mare röspundere fată de ef. De asemenea, actionŏm ca dunarea de Stat ca adonte legea cu privire la maghiarime. Dacă aceasta va intra în vigoare, nu von mai folosí nici exprecia "emicratie", nici cea de"disident", deoarece consideräm maghiaricon care trăiogto in afara oranitolor noastro dront n sursă de cnorgic, bază a natiuni ingaré. Am dori ca aceasta loge să tara si sc poată întoarco oricînd în patria sa. Acesta este un Ŝmalt deziderat al democratici. Purtăm st in continuare grifa fat亏 de situatia machiarimí din Romôniă".

La naravanul acestei teorif sînt îndrentato imnotriva ťrei noastre colo mai nericulonse actiuni, constind în nublicorea de cörti, articole în nrosŏ si emiciunt sneciale la ra dio si toleviziune in caro se nrezintă fals si denaturat istorin Transilvanici, procum oi situaţia actuală a nomulatici do motionalitate mohiară din Romênia. Invocind ancōloarm drontu plop cmului in tam nonctro nein nretinea asurpire a ponulati at de matiomalitate machiar", diplomatia ungar" a petrit să Incite o serio do corcimi narlanentare, quvernamentalo oi orcanicme intormationale care, grecit informati, an luat atitu. dinc potrivnic ${ }^{\text {en }}$ interecelor nomeniei. Este cazul initialivet do a se discuta acoastă problemă in Comitetul O.M.U. "nentru drenturile omului la Coneva i în Parlamentul european, doterminarea nrganizŏrii la Eruxelles a unei aca-zise dezbatert asupra încălcärii drenturilor omului în România, relansarea camnaniei calomiatoare nrivind sistematizarea rurală în tara mostră si multe altele. O larcŭ camnanie publicitară cu carac tor antiromênesc se desfăcoară în lenătură cu asa-zisi refuciati din Romênia, actiune în care au reuşit să antreneze 0.M.U., Societatea internatională de Cruce Rosie, alte ormanisme si orcanizatii intermationale. In timn ce autoritatile machiare se lamentenză invocînd oreutătile ne care lo intîmninố din cauza refugiatilor, mijloacele mass-media dau, in continuare, publicitătii materiale prin care conationalif din Pomênia sînt incitati la cmiorare.

Si in aceasta perioadă, in scon de diverstune politică, autoritötile machiare, au folosit aşa-numita organizatie autniniltulata "Romania liberǒ", ne care au creat-o înco din $10 n 7$ si pe care all antrenat-0 în anpoane toate manifestörile antiro mônesti din Pudanesta.

Concomitent s-au accentuat si actiunile nationalist-ire dentiste ale fortelor de onozitie din Ingaria, care se interforeaza in unelo privinte cu cele ale oficialităţlor dar, mai
ales, cu activitătile de subminare a statului nostru, duse de diferite centre şi organizatii ale emigratiei maghiare occtdentale. Opoziţia, ca de alffel ģi emigraţía, nu ezită să facă declaraţil deschise prin care se contestă valabilitatea tratatelor prin care a fost consacrată unirea Transilvaniei cul România şi se sugerează ideea unei noi conferinţe internaţionale care să discute această problemă. Se face totul pentru nrégătirea opiniel publice internaţionale in vederea sustineril intereselor Ungarici in nroblema Transilvaniei in sneranta că se va ajunge la rediscutarea graniţelor într-o conferint internatiomalŏ. Ca urmare, unif renrezentanti ai tărilor canitalis to occidentale, între care si ai Frantei, particinanti la luoririle Conferintei interparlamentare de la Pudanesta, destăgurată la mijlocul lunii martie, aul exnimat oninia că dacă se va organiza o astfe! de conferinty̌ sub egida C.".". pentru rodiscutarca hotörîilor luate în in20 la Trianon şi în 1017 la Paris, tărlle lor vor avea 0 alth orientare.

Paralel cu revendicarea Transilvaniei pentru IIngaria, s-a amplificat şi ideea unui stat indenendent si multinational, care să cuprindă Ardcalul si Panatul. In acest scon sî̀nt tatonate pentru racolare organizaţile emigraţiei române, ale casilor transilvăneni si suatilor bănăţoni. Amintesc contactele cu conducătorii orsanizatici autointitulate "I.II.R.I." si actiunile acestora de a snrijini gruparea "România Literă" de la Pudapesta.
3. Situatía politică si social-economică din Ungaria, dar mai ales escaladarea naţionạlism-iredentismului aşa cum aţi văzut reflecta anumite consecintse si pentru situatia onera tivă din tară în domenille date in competentă informaṭillor in terne.

In general, noporul romîn, inclusiv nationalitatea ma ghiară, respinge nolitica nationalist-iredentístă si dezanrobă actiunile la care m-am referit. Marea masă a cetăţenilor de nationalitate manhiară, chiar si dintre cei care nutresc sen timente naţionaliste, nu se angrenează în acţiuni deschise şi stau în espectativă.

Cu toate acestea, analizînd atent situatía operativă, constatăm că este influentată negativ pe multinle planuri, de tot ceea ce se petrece în Ungaria şi mai ales în legătură cu atitudinea faţă de tara noastrǎ. Astfel :
a) Intre consecintele negative asupra situaţiei operative de la noi remarcăm în primul rînd cresterea numărului de intelectuali de nationalitate machiară are ãop fă afi fūine osfia ori se angajaza deschisin aciuni contestafare
 nationalisf-iredentictor la unelo cadre didactice iar situatia în rîndul recactorilor de la publicatiile de limbă maghiarŏ́a a devenit îngrijors̃toare. Situîndu-se pe pozitii contrare inte-
 chiară, pe fondul preocupărilor şi mănifestărilor ostile, exto riorizeaza constant o pronuntată atitudine de a refuza s soric articole dodicate unor evenimente din istoria matriei ri aniversării anumitor nomente importante din viata st activitatea partidului noctru. Cele mai frecvente maniféstări de acest gen au añ̈rut la redactorli de la "IGAZ szo" gi "M! ELET" din Tg. Mures, "ITTUW" si "KoRpme" din Cluj Mapoca of al tele. Do exemplu, recent, un redactor de la una din aceste nublicatii, a scris un articol închinat unui moment istoric im portant din viata natriei. Cind redactorul sef $1-a$ cerut cŏ-1 semneze, a replicat: "Am scris articolul, dar eu nu sint de acord cu partidul si nici cu conducerea sa. Dacǒ trehule să-1 iscǎlesc plec imodiat in Ungoria".

0 reactic acemonătoare s-a constatat si in contextu! aniversării, la 1 Decentrie 1088, a 70 ani de la făurirea statului national unitar român, cind în urma indicattilor sectiei de presă a C.C al P.C.R., de a se însera în pagínile unor publicatil din tara noastră cicluri de articole închinate acos tui eveniment, unii redactori de nationalitate maghtară indensebi de la revista "MIJ ELET" din Tg.Mures, au incercat pe dife rite căi să evite realizarea întocmal a acestor sarcint nrofe. sionale si să publico materiale fără semnificatie pentru actu! de la 1 necombric 1018. Este pozitiv fantul că Serviciu! 1/P de la securitatea Murer cunoaste aceste aspecte, dar nu esto suficient. Va trebui să analizeze, să stalilească si să anlice măsuri care să ducă la descurajarea acestor elemente, la determinarea lor să-şi facă datoria asa cum trebuie sídacă nu, pe baza unor materiale care pot să le compromity̆, să actionăm pentru înlăturarea lor din domeniul nresel. Atrag atentía in legñtură cu aceasta si celorlalti sefi de servicí, dar mai ales celor de la Cluju, Pihor, Sătu-Mare, Covasna şíl Iarghita.

Si aceasta deoarece în rîndul unor redactori stăniniţi de conceptif şi idei nationaliste, al revistelor mat sus-mentionate, se remarcă de pe acum preocuparea de a găsi modalitŏtile pentru a se eschiva de la publicarea de articole în contextul apropiatelor evenimente ce vor avea loc în acest an in tara noastră. Unil anreciază că va fi un "adevărat calvar" nen tru ei, cammania publicitară care pretind că "va încene cul Hai şi se va încheia la sfîrşitul anului".

In aceste conditii se impune ca în cel mai scurt timp să reanalizati calitatea retclci informative si a celorlalte nocibilităti do cunoastero din redactiile de limbă marhíară (dar si de alte mationalităti) si să se asicure măsuri care garantoze nrevenirea oricăror actiuni ostile. Va trelui ca in cel mult 30 de zile că intocmim o lucrare cu toti redactorii care se manifesth duşmănos, şi să ranortăm pentru ca prin forurile competente ch̆ se nrocedeze la inlăturarea lor din acest domeniu de activitate.
b) Din toana anului trecut ne confruntăm cu manifostari nationalist iredontiste nu numad dusmanoase dar si anarıo

 rezum doar să onunt acost asnect.
 didactice cunoscuto cu astfel de preocunări, dar ģi datorita contactului cu turisti si vizitatori din Ungaria ori a recentă rii emisiunilor posturilor de radio şi televiziune din tara vectnă. Ca urmare, la tineretul de nationalitate manhiară se manifestă mai pronuntat cosmopolitiomul, resningerea ducatiei românesti, tendinte de formare a unor anturajo cu preocupäri nationalisto, organizarea de netreceri inchise la care nu admit romîni si altele. Se acordă mai mare atenţie decît în trecut unor întîlnirl aşa-zis traditionale ca "Palul studentilor har ghitoni"", la Cluj-"apoca "Palul ungurilor", la Arad, excursii in munti în grupuri compacte de maghiari, de multe ort innotiti de tineri din Ungaria etc.

Munca informativă in rîndul studenţilor ģi elevilor maghiari, a tineretului în general, este necorespunzätoare, cu toate că cercurile nationalist-iredentiste vizează tineretul în mod special. Atentionez toţi şefii de servicii cu prohlematică pe profil, dar mai ales pe cei de la Mures, Cluj, lasi, Marchita, Covasna, Satu-Mare si Arad. Ordon Serviciului 2 ca în Trimestrul 11 să facă un studiu şi să prezinte concluzll st propuneri de măsuri.
d) Tot ca urmare a incitarilor din Ungaria fenomenu!

 mâneri în strǎinătate, dar mai ales de trecero framuloasă a frontierci.

In directia stonĕrif fenomenului evazionist, toate serviciile de informatil interne vor trebui să actioneze mat hotărît atît ne linia cunoasterii şi preveniril cît si al informării cu aspecte utile a organelor competente să facă oducatie. Nu sînt încǎ exploatate aca cum trebuie declaratille celor reveniti în tară din Ungaria din care se desprind aspecte care popularizate duc la renuntarea unora de a pleca din tară-.

Imbunčtătirea muncii în aceasta directic, mai ales la judotele Harghita, Covasna, Satu-Mare, Pihor, Arad, Sillu, Prasov şi Mures tretuie să aile în vedere fantul că nerice crestere a numărului celor ce ajung po căi ilegale în Ingaria, esto de natură să mentiň ç cưa amplifice nropacanda maghitary in 10 gătury cu aşa-zi ii refugiati din România.
e) Tot pe planul situatici operative trobuie să retinem si intensificarea difuzarii de înscrisuri in limba mahiaro
 indiferife-localify intre romîni gi maghiari, iar unele se referă la rô̂nfintarea consulatului maghiar de la Cluj-Manoca. Si pe această linie activitatea serviciilor de informatil interne este necorespunzătoare. Atrag atentía sefilor de servicii de la llarghita, Com vasna fi Cluj că se lucrează necorespunzător. "u sînton mu!tumiti nici de activitatea colectivulut de nrofil de la Securi
taton anicipiului Pucuresti care are o contritutio nomeniti cative în clarificarea caz̈ului "PETAnna" ca de altfel i in multe alto privinte. Treluic urgentata actiuned do $1+$ there a prololor de coric nentru toţi cói co se afle ilome Ân ?.P.!n car" cri an tranzitat prin ăceastă tar", mai alos do mition litate ramiñ.
f) Un ultim asnect pe care dorese să I rolov rote amp H1 unor eazuri de autohtont mashiari care no fortul incifal
 trime dicct rave aminfer cioviriran

 Lui ca clarifice cît mai anerativ cazurile denedite pe care 1o au în lucru ior corviciul de profil din ripoctio ča a in lice ci să snrijine atît documentarea cît oi roalizarea an ${ }^{\text {ra }}$ curilor de finalizare.
4. Uncle concecinte ale reformelor din lnonria i ale croaladrii fonomenului nationalist-irodentist au anarut ine fondul situatici anerative din rîndul cotătenilor nostri de mationalitate romên. "intre acestea doresc can remaré doar dow acnecte.

In rîndul intelectualilor precum gi al umr clomento - flate in efora noastrox de preocunare anar manifocter n fot
 cordnona.

Flemente dumănoase anartinind cultulut orecoralic invocint roluT jucaf de riscrica romen din Trancluanda in Anföntuirea marei "niri cu tara, se concidery frustrate de

 -10-5T ToruT reactionar creco-cotnlic din exil. Ampritia re anelu) Rol"El con"EA do la Cluj-"anoca a manto scmotari de ma tionalitate maghiara, alături do cei 11 romîni esto seminificafiva la fel ca intilnirile repetate ale acostela culi intelcctuali maghiari, cunoscuti pentru concentile lor traten tiste.
$-19-$
 toj a an referit doar tangential la unele sarcini a mext ôn dameniu. Aceasta denarece în Programul snoctal do man out au fort tine conturate, iar altele $v$-aul fost trancaice in soris pe parcurs. De asemenca, in celelalte patru instructajo.ry privice la unele aspocte st actiunt informative prionitare of Iinic mationalict ircuentisty, ne-am strocuit sax vo tronemitom cît mai exact ce avoti de facut in perioada indiat urnotore gt in perspectiväa a raport de evolutia situatici oncmative.
 dezo cu sint profectonal, cu maxim² răspundoro matriotioy i
 t" porioaď, smolilizoze intregul efectiv pentru - i farn cu constinciozitate datoria in aceastr mi ciume nolily to an rare a securitatiti statului nostru.

Nr. 0051.640
din__ aprilie 1989

Doc. 26
aprilie 1989. „Instructaj privind acţiuni ostile prezente, de factură naţionalist-iredentistă desfăşurate sub acoperirea cultelor reformat şi romano-catolic. Modul cum serviciile de informaţii interne cu problematica de profil au acţionat pentru cunoaşterea şi prevenirea actelor de acest gen; sarcini ce ne revin în vederea îmbunătąţiri controlului de securitate în domeniile respective".
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 50-61)

## INSTRUCTAJ

TEMA : ACTIUNI OSTILE PREZENTE, DE FACTURA NATIONALIST-IREDEN -
 TATE TNDOMENTIE RESPECTTVE.

In ansamblul acţiunilor naţionalist-iredentiste, antiromâneşti ce se desfăşoară îm ultimii ani în R.P. Ungară, pe lîngă alţi factori activi care intreţin şi stimulează permanent această atmosferă, un rol deosebit de nociv şi incitator îl au organizaţille sii cercurile cultice, îndeosebí reformate şi ro-mano-catolice.

Volumul mare de date şi informaţii obţinute atestă cu certitudine implicarea acestora în cele mal diverse activităţ diversioniste potrivnice statului nostru, începînd de la aşazisa problemă a "refugiaţilor români" şi pînă la acţiuni subversive, avînd ca scop discreditarea pe plan extern ori destabilizarea situaţiei interne din R.S.România. Astfel :

I in cursul anului 1988, din iniţiativa episcopului reformat ungur, TOTH KAROLY, fost vicepresedinte al "Alianţei Mondiale Reformate", au fost adresate "apeluri" către unele foruri religioase internaţionale prin care sînt solicitate să intervină pe lîngă autoritắtile române pentru a respecta drepturile şi li. bertăţile religioase ale etnicilor maghiari, precum şi pentru a se renuntsa la aplicarea planului de sistematizare a localitătilor rurale, despre care se afirmă în mod speculativ că ar afecta populaţia de naţionalitate maghiară din Transilvania, urmărin-du-se distrugerea culturii si tradiflilor acestela.

Ca urmare, unele organisme religioase din Occident, cum sînt "Consiliul Mondial al Bisericilor", "Allanţa Mondială Reformată", diverse colegii şi personalităţi cultice, au adresat scrisori şi telegrame conducerii cultelor din tyara noastră prin care se solicită "precizări" privind aşa-zisa îngrădire a unor libertăţi religioase şi se protestează în legătură cu unele măsuri întreprinse pe plan intern, îndeosebi referitor la planul de sistematizare rurală, avansîndu-se şi ideea trimiterii în România a unor comisii care să constate situaţia de fapt. Din conţinutul mesajelor rezultă cu claritate că întreaga acţiune este dirijată riguros, în scopul discreditării ţăril mostre pe plan international.

Prin constanţa şi virulenţa actlunilor se detasează "Alianţa Mondială Reformată", în numelé căreia, secretarul EDMOND PERRET a expediat numeroase mesaje conducătorilor cultului reformat din ţara noastră, incercîndu-se determinarea acestora să se posteze pe poziţii antiromâneşti, naţionaliste, să se ralieze activităţilor ostile iniţiate din exterior. Incitări similare s-.au exercitat şi asupra reprezentanţilor altor culte din R.S.România.

Prin intermediul Departamentului Cultelor, conducătorll cultelor protestante, îndeosebi cei doi episcopi reformaţi, au fost influenţaţi să ia atitudine pentru combaterea încercăllor evidente de imixtiune în treburile interne ale ţărli noas- ) tre, prin trimiterea de răspunsuri conforme cu politica partidului şi statului în acest domeniu. In urma răspunsurilor argumentate şi ferme primite, preşedintele "Consiliului Mondial al Bisericilor" a adoptat o atitudine mai ponderată, în schinb reprezentanţil "Alianţei Mondiale Reformate" continuă să se tueze pe aceeaşi poziţie ostilă.

In cursul lunii februarie a.c., Consiliul"Alianţei Mondiale Reformate", a iniftat o nouă acţiune prin care se încearcă amestecul în treburile interne ale ţăril noastre, precum şi ale altor state, şi culegerea de informaţii sub acoperirea cultică. Astfel, în sesiunea Comitetului european al acestui for a fost adoptată hotărîrea de a se crea un oficiu de informare intitulat "MEDIANET", cu scopul aparent de a uni bisericile reformate de pe continent prin schimburi de informaţil, festivi-
tăţi comune, precum şi "suportarea comună a greutăfillor". Drept urware, EDMOND PERRET a trimis episcopilor reformafi din ClujHapoca şi Oradea un apel în care le cere aftlierea la acest proiect şi le distribuie pentru a fi completat şi restituit, odată cu adeziunea, şi un chestionar din analizà căruia rezultă clar scopul urmărit, respectiv obţinerea de date despre drepturile şi libertăţile religioase, posibilităţile materiale de acare dispun bisericile şi gradul de dependenţă faţă de stat.

Intrucît Statutul de funcţionare al cultului interzice relaţiile directe ale bisericil reformate cu organismele externe, care trebuie realizate numai prin Departanent, s-a acfionat min internediul acestuia pentru neutralizarea acdiunil. Cour ware, cei doi episcopi au trimis scrisori prin care resping afilierea la proiectul "MED IANET".

Reprezentantii bisericil reformate din Occident, dar in mod deosebit cei din Ungarla sînt preocupaţi totodată de Instigarea deservenţilor şi enoriaşilor reformaţi din țara noastră la acte duşmănoase, antiromâneşti, de factură naţionalist-ire-dentistă, considerînd că ceea ce poate face biserica, comparaliv cu alte instituţii şí organizaţí, este"mai convingător şi wai eficient pentru manevrarea etnicilor maghiari".

Edificatoare în acest sens sînt opinille exprimate de WAGY TIBOR - vicarul episcoplei reformate din Budapesta care preciza că împreună cu episcopul TOTH KAROLY "sînt interesaf̧t serios pentru a-şi apropia tinerii preofi reformatyi" din România, inclusiv cei aflaţi la studii teologice în străinătate, pentru" a se realiza o dependenţă sigură a lor faţă de Ungária Se preconizează, între altele, invitarea la diferite manifestări religioase în Occident a "celor inteligenţi, cu prestanf̧a, necompronici ssi lotali cauzei maghiare". Acesta a mai mentionat că din însärcinarea guvernului ungar, "biserica reformată din Ungaria este total Implicată în problemele etnicilor maghiari din afara grani ̧̧elor", conducătorilor cultului reformat revenindu-le şi sarcina "concilierii între guvern şi organizaţille naționalist-iredentiste ale emigraţiei, în problema maghiarilor din Transilvania".

Totodată, reprezentanşísultici din Occident manifestă interes deosebit pentru investigarea situaţiei bisericii reformate din România şi a naf̧ionalităţii maghiare în general,
concomitent cu incitarea clepicilor şi enoriaşilor la activităţ ostile, scop în care au intensificat trimiterea în fara noasträ, sub diverse acoperiri, a unor emisari pentru a contacta elemente autohtone cunoscute cu concepţi1 şi preocupări duşmănoase şi care în mod frecvent transmit în exterior date denigra toare ce sînt ulterior folosite în propaganda antiromânească.

Ca un aspect de noutate, se constată că în ultimul timp Aa sporit numărul emisarilor de altă naţionalitate decît cea mayhtară care ne vizitează ţara în scopul amintit. Atrage aten tla alluenţa în Transilvania a unor cetăţeni olandezi şi vestgomani care contacteazä in scopuri informative elemente din lucru, cunoscute ou preocupări nationalist-iredentiste 31 de transmitere în exterior a unor date denigratoare, cum sînl TOKES LASZLO din Timisoara, TOKES ISTVAN din Cluj-Napoca, VISKI ANORAS din Satu Mare şi altele.

De asemenea, constatîndu-se că prin acţiunile ostile declanşate din R.P.Ungară şi Occident, prin intermediul "Aliantei Mondiale Reformate" si a altor organisme, nu s-a reuşit determinarea conducerii cultului reformat din România să se ralieze la acestea ori să întreprindă alte activităti antistatale, şi-au concentrat atenţia asupra unor elemente cunoscute cu concepţii şi preocupări naţionallst-iredentiste din rîndul deserventilor şi credincioşilor, stimulîndu-le atitudinea duşinănoasă. Ca urmare, aceştia şi-au intensiticat activitatea, desfagsurînd noi acţiuni ostile, în unele cazuri reuşind să atragă şi alte persoane, dînd astfel acţiunilor respective o nuanţă de organizare şi chiar de "opinie colectivă".

Relevant este cazul preotului TOKES LASZLO din Timişoara, cunoscut de mai mulţi ani cu manifestări naţionalistiredentiste, care şi ca urmare a incitărilor şi sprijinului primit din partea tatălui său din Cluj-Napoca, fost vicar eparhial, stăpînit de conceptii similare, a initiat atît în 1988 cît şi în acest an activităţ ostile deosebit de periculoase, exploatate în exterior de propaganda antiromânească.

Astfel, în luna august 1988 a redactat un material cu conţinut duşmănos referitor la planul de sistematizare rurală, adresat conducerii Bisericii reformate, pe care l-a înmînat unor preoti din cele 13 protopopiate pentru a 11 prezentat într-una din şedinţele trimestriale de orientare. Stabilindu-se
pe cale informativă intenţille acestuia, au fost intreproffe măsuri în toate protopopiatele, pentru a se preveni materiallzarea lor.

Cu toate acestea, la o şedinţă curentă a protopopiatului Arad, la care a fost prezent şi elementul din Timişoara, preotul MOLNAR IANOS, relaţie apropiată a sa, cunoscut de asemenea cu preocupări naţionalist-iredentiste, a prezentat materialul în cauză, iar în cuvîntul său, TOKES LASZLO 1-a susţimut, fără ca protopopul să intervină. Ulterior, atît materialul respectiv cît şi procesul verbal al şedinţel de la Arad, au fost scoase ilegal în străinătate, făcind obiectul unor aclimi propagandistice antiromâneşti.

Deşi a fost atentionat în mai multe rînduri de către conducerea episcopiei, TOKES LASZLO nu a renuntat la activitătile ostile. Astfel, recent a redactat un aşa-zis memoriu de adeziune la "apelul" din 1988 al "Alianţei Mondiale Reformate" în care încearcă să demonstreze că ideille exprimate în acesta sînt fundamentate ssi că răspunsurile date de cei dol episcopi ar fi fost dictata de autorităḑile române, care "veghează cu străşnicie" ca cei de afară să nu cunoască realitatea în legăturẳ cu îngrădirile şi abuzurile la care ar fi supus grupul etnic maghiar din tुara noastră.

Intenţiona ca pe acest memoriu să obţină semnăturile altor deservenţi ai cultului reformat şi să-1 trimită apoi in străinătate pentru a fi folosit în compania ostilă ţării noastre, dar printr-o combinafie, sub acoperirea organelor de militjie, s-a intrat in posesia materialului şi a fost informat Departamentul Cultelor, care a întreprins măsurl ce au condus la destituirea preotului respectiv de către conducerea epis coniei Oradea. In prezent, TOKES LASZLO se situează pe o pozitie deosebit de ostilă, încercînd să incite şi alte persoane la acte protestatare.
2. In contextul actiunilor naţionalist-iredentiste, antiromâneşti desfăşurate în Ungaria, de la începutul anului 1988 s-a constatat o mai accentuată implicare şi a clerului romanocatolic, sub coordonarea episcopiei de la Alba lulla, in activităţi contrare intereselor ţării noastre.

Intre numeroasele manifestări naţionaliste şi de invocare a aşa-zisei îngrădiri a drepturllor şi libertẳtlor
religioase ale etnicilor maghiari din R.S.România, se remarca int tiativa preotilor $1 A^{\prime \prime} C_{B}$ GACOR şi CZIRIAK ARPAD de a sărbători la Cluj-Napoca în zilele de 12 şi 13 februarie a.c., 50 ani de la hirotonirea lui MARTON ARON ca episcop. A rezultat în mod cert intenţia de a imprima activităţilor preconizate un puternic caracter naţionalist-iredentist, precum şi implicarea cercurilor antironâneşti din Ungaria în organizarea acestora, fapt relevat si de "consultarea" ambasadorului ungur de către preotul CZIRIMK * MAO din Cluj-Napoca, care s-a deplasat în perioada respectivä la Lucureşti, contactîndu-1 în acest scop pe diplonat.

De asemenea, în această acţune au fost antrenati, urmînd huca direct contributia in diferite faze, mill inteleclu di cunoscuţi cu manifestări şi concepţii naţionalist-iredenHiste, intre care scriftorul BEKE GYoRGY si poetul KANYADI SANDCR aubil din Cluj-Napoca. Ca urmare, Departamentul Gultelor nu a aprobat desfăşurarea manifestării.

Episcopul romano-catolic IAKAB ANTAL, deşí nemultumit de dispozitfille primite de la Departamentul Cultelor, s-a conformat totuşi acestora şi a comunicat preoţilor interdicţia de a nu da purs iniţiativei respective. Cu toate că majoritatea preotilor aul fost nevoitti să se supună acestei hotărîri, la incitările protopopului $\operatorname{IKKAB}$ GABOR şi ale preotului CZIRJAK ARPAD, mai nulti deserventi ai acestul cult nu au respectat indicalifle minite, asumîndu-şi răspunderea marcăril evenimentului. Astfel, atît protopopul romano-catolic din Cluj-Napoca cît şi preotul SZAKACS LAJOS din aceeaşi localitate, în cadrul servicillor religioase din 12 februarie a.c., au adoptat atitudine ostilă deschisă, invocînd în faţa credincioşilor "personalitatea şl meritele" fostului episcop, in termeni stimulatori de sentim natsionaliste.

De asemenea, MAJDU IULIU, rectorul Institutului romanocatolir din Alba lulia a organizat o asemenea ceremonie religinasă comemorativă cu caracter închis la capela episcopiei, lar protopopul BGRBELY GABOR din judetul llarghita a tुinut, în ascuns - slujbă la biserica romano-catolică nr. 1 din Miercurea Cluc, la care a participat şi vicarul episcopiei BALINT LUDOVIC din Alba lulia care efectua concediul în zonă.

Deunn de remarcat este şi faptul că în perioada respectivă, OLTVANY OTTO, corespondentul agenţiei maghiare de presă la

Bucureşti, s-a deplasat special la Cluj-Napoca, contactîn unele elemente din categoria celor de mai sus şi culegînd deLalii cu privire la acţiunea respectivă. După aflarea faptului că festivităţile au fost anulate, a transmis imediat o telegramă la Budapesta, informînd despre hotărîrea luată. Ulterior, posturile de radio şi televiziune din Ungaria si Occident au făcut o amplă propagandă antiromânească, interpretî̀nd în mod tendentios cele petrecute.
limpotriva preoţilor ce nu au respectat indicaffille primite, Departamentul Cultelor a luat măsuri disciplinare, lar protopopul $I A K A B$ GABOR urmează a fi destituit din functie.

0 altă acţiunc cu caracter naţionalist- destăsurată de doserventi ai acestui cult a constituit-o adresarea, la 29 august 1988, a unei scrisori episcopului IAKAB ANTAL, semnată de 20 preoţi de confesiunea respectivă din Transilvania. In conttinutul ei, semnatarii încearcă să demonstreze atît pretinsa limitare continuă a exercitärii drepturilor şi libertăţilor religioase, cît şi nerespectarea, în general, a drepturilor oumlui in trara noastră. Maierialul a ajuns, ulterior, în străinătate, fiind difuzat în ziua de 5 martie a.c. la postul de radio "KOSSUTH" şi preluat apol de "B.B.C."

Din verificările efectuate, a rezultat că iniftiativa întocmiril acestui material a apartyinut preotului romano-catolic CSATO BELA din Sf. Gheorghe, judetul Covasna, care a reallzal sil scoaterea lui în stră̊inătate prin intermediul unor turişti unguri veniţi pe raza judeţului.

Sub influenţa acestei acţiuni ostile, recent alf̧i 23 preoţi romano-catolici din dieceza Satu Mare au redactat şi semnat la rîndul lor, o sorisoare de adeziune la punctele de vedere exprimate in materialul mentionat. Iniţiativa a apartinut de această dată preotului TEMPFLI EMERIC de la parohla Homorodul de los care, după întocmirea materialului' şi obţinorea acordului celorlalty 22 clerici, 1-a prezentat protopopului SIPOS FRANCISC, solicitînd trimiterea lui episcopului JAKAB ANTAL.

Protopopul din Satu Mare şi-a manifestat dezacordu! faţă de preocupărlle necorespunzătoare ale celor în cauză ş1 a informat Departamentul Cultelor care în prezent cercetează ambele cazuri, urmînd să dispună măsuri potrivit normelor canonice.

Prezentînd succint principalele aspecte ale evolufir din ultima perioadă a situaţiei operative pe linia celor două culte, atragem atenţía că în munca de securitate desfäşurată în aceste sectoare se constată serioase neajunsuri care determinnă ca atît cunoaşterea dar mai ales prevenirea ssi contracararea unor acţiuni organizate, cu evidentă tentă de clandestinătate, să se realizeze cu mari deficienţe iar in unele cazurł să ne scape complet de sub control.

Astfel :

- Deşi prevederile Programului de măsuri în problema "naţionalişti-iredentişti", planul de căutare a informatillor, ordinele conducerii Departamentului Securităţii Statului şi Directiel I stabilesc în mod clar categoriile de date ce prezintă interes operativ, la majorltatea securităţilor judetene din zonă continuă să se obţină un mare volum de informaţli de suprafaţă, fără valoare operativă, despre aspecte strict cultice. Informaţiile cu relevanţă operativă privind acţiuni ostile, clandestine ale deserventilor cultici, sînt foarte putine şi provin de la un număr redus de securităţi judef̧ene (Cluj, Bistriţa-Năsăud, Timiş, Covasna, Harghita).
- Un număr însemnat de surse folosite atît pe linie de reformaţi, dar mai ales pe romano-catolici, prezintă carenţe sub raportul calităţii şi evidentă atitudine de nelolalitate. Numai aşa se explică faptul că despre materialul ostil redactat de TOKES LASZLO în luna august 1988, difuzat în 13 protopopiate reformate au semnalat numai două surse (ale securitătilor Bistrifta-Năsăud şi Covasna) şi că nici pînă în prezent nu au fost identificatfi toţi preotili care au intrat în posesia acestuia, dessi aspectul a constituit una din sarcinile prioritare ale ofif̧erilor din problemă. Semnificativ este faptul că materialul a fost citit în şedinţă, la Arad, în prezenţa şi cu îngăduinţa protopopului, care, la timpul respectiv era înregistrat ca informator.

Este îngrijorătoare situaţia reţelei informative pe linia cultului romano-catolic. Astfel, încă nu s-a reuşit pătrun derea cu refea de calitate în mediul elementelor ostile de la Episcopia din Alba lulia, lar la Institutul Teologic din aceeaşí localitate, pe lîngă faptul că aceasta este insuficientă, se înregistrează numeroase refuzuri de colaborare la informatoril din rîndul studenţilor teologi ceea ce, thinînd seama şi
de specificul problemel, ridică serloase semne de întrelabe privind temeinicia studiului candidafflor la recrutare. لie asemenea, pe fुară, este foarte redus şi mult sub necesar, numărul surselor din rîndul preotyilor romano-catolici, situatle ce trebuie remediată în perioada următoare printr-o muncă de calltate, cu implicarea responsabilă a şofllor de servichl.

- Ca urmare a deficienţelor în nunca cu ref̧eaua informativai pe acest profll, activitatea do cumoagtere a proocmpä
 trează serioase neajunsuri. Din verificările efectuate rezultă că deşi scrisoarea adresată către episcopul JAKAB NNTAL a fost comată de toţi cei 9 protopopi din eparhie şi de un numarr de 11 prooţi domiciliaţi în judeţele Alba, Braşov, Cluj, Harghila, Covasna, Mureş, Sibiu şi Bistrif̧a-Năsăud, nu s-a cunoscut nimic despre organizarea acestei acţiuni, cu toate că 9 semnatari sînt lucraţi în D.U.I., 10 în supraveghere informativă iar unul este în reţea la Securitatea judeţului Sibiu. Aceasta denotă nivelul necorespunzător de cunoaştere şi prevenire realizat în cazurile aflate în lucru, datorat în bună măsură insuficientei implicări a coordonatorllor de problemă şi a şefilor de servicii.

0 situaţie similară se constată şi la securităf̧ile judeţene Naranures si Satu-Mare unde acţiunea ostilă a preotfilor, initiată de TE:"RLI EMERIC, nu a fost cunoscută cu operativila te şi nu a putut fi prevenită, deşi 13 semnatari sînt lucraţ informativ iar 3 sînt aşa-zişi informatori ai organelor de securitate.

- Aceasta este şi consecinţa faptului că în unele cazuri aflate în lucru nu se acţionează cu măsuri complexe, combinative, care să asigure cunoaşterea din fază incipientă a acţiunilor duşmănoase preconizate şi care să permită stabllirea măsurilor adecvate de prevenire şi neutralizare. Astfe\} de cazuri sînt atît pe linie de reformaf̧l cît şi la romanocatolici.
- Se acţionează încă insuficient pentru controlul emisarilor din Ungaria şi Occident veniţi în ţară sub diverse acoperiri pentru a culege date tendentioase, inclusiv din domeniul cultic. Din cazurile descoperite de securităţile judeţene Cluj, Covasna şi Mureş rezultă că aceştia vin în ţară cu sarcini precise de contactare a unor elemente din Transilvania
cunoscute cu concepţil naţionalist-iredentiste şi preocuntarı de transmitere în exterior a unor informatsii destinate propagandei antiromâneşti.
- De asemenea, este redus numărul surselor capabille să penetreze în cercurile şi organizaţile cultice din exterior in scopul descifrărí acţiunilor ostile ce se pun la cale înpotriva ţării noastre şi a desfăşurării unor activităti de influentare pozitivă. Dintre sursele care au ctlătorit în străinătate, puţine au furnizat informaţii de interes pe profil. Cu excepţia securităţilor judeţene Cluj, Mureş, Salaj şi Bihor, care au raportat date ce au putut fi valorificate la ml vel superior, celelalte securităţi judeţene au avut o contributie nesemnificativă în acest domeniu.
- Deşi este cunoscută sensibilitatea nuncii cu sursele Iin aceste probleme, se constată încă insuficientä preocupare pentru verificarea reţelei informative, mai ales privind lolalilatea acesteia, precum şi carenţe în sistemul de legătură, inteosebi cu informatorit din rîndul clerului, domiciliaţi in mediul rural.
- Faţă de caracterul, diversitatea şi aria de răspîndire a manifestărilor naţionaliste în rîndul deservenţilor cultici şi credincioşilor, baza de lucru nu este suficient de cuprinzătoare şi nu reflectă pe deplin mutaffille survenite în situatia operativă, fapt caracteristic pentru majoritatea securitablilor judeţene.

Tinînd seama de neajunsurile manifestate, complexitatea şi tendinţele de evoluţie a fenomenului naţionalist-ireden tist, în viitor se va acţiona prioritar pentru realizarea urhiătoarelor sarcini.

1. Reanalizarea în termen de 30 zile a întregului poten tial informativ, în vederea excluderil surselor nelolale, concomitent cu luarea unor măsuri de dezinformare, derutare, compromitere şi izolare a acestora.
2. Planurile de recrutări vor fi reevaluate prin prisma necesităţilor de acoperire informativă corespunzătoare a caz!rilor importante, a obiectivelor, locurilor şi mediilor de interes, cu accent pe recrutarea unor informatori de perspectivă din rîndul deserventfilor tineri. In acest sens, să se folosească mai eficient şi ingenios datele compromiţătoare deffinute cu mivire la unil dintre candidaţi în vederea punerii acestora
în dependenţă faţă de noi.
3. Selecţionarea şi pregătirea surselor cu posibilitalt gil perspective de a penetra în cercurile şi organizaţile cullice din cadrul emigraţiei reacţionare maghiare, cît şi din Ungaria, pentru descifrarea acţiunilor naţionalist-iredentiste, indeosebi a celor clandestine, puse la cale împotriva ţării noastre.
4. Analizarea temeinică a întregli baze de lucru şi se-- lecţionarea, în vederea urmăririi intense, a deservenţilor si altor persoane cu influenţă, semnalaţi cu concepţii şi preocu pari naţionalist-iredentiste, în scopul cunoaşterii permanente a activităţii şi acţiunilor ostile pe care le preconizează sub acoperire cultică.
5. Identificarea şi cuprinderea în forme organizate de lucru a tuturor elementelor din fară şi străinâtale, semralaţi cu preocupări de culegere, transmitere şi folosire în scopuri propagandistice, pe fond naţionalist-iredentist, a unor dale si materlale vădit tendenţioase referitoare la drepturile si libertătile religioase, dar îndeosebi cu privire la situaţia maţionalităţii conlocuitoare maghiare din ţara noastră.
6. Intensificarea supravegherii şi urmăririi informative a enisarilor centrelor cultice romano-catolice si reformate din străinătate veniţi în tुara noastră sub diverse acoperiri, în vederea cunoaşterii, prevenirii şi contracarării ferme a ac tivitătil lor duşmănoase.
7. Continuarea măsurilor vizînd atragerea ne pozitje loială şi antrenarea în mai mare măsură a conducerllor cuillelor, pentru combaterea propagandei ostile ţăril noastre intliate din exterior, concomitent ou folosirea lor mai intensă si eficientă în direcţia influenţării unor personalităţi teoloni ce şi politice din străínătate să sprifine interesele R.S.România, cît şi în realizarea unor acţiuni complexe de descurajane şi dezinformare.
8. Limitarea deplasărilor în străinătate - oficial sau particular - a elementelor cunoscute cu preocupäri nationalist iredentiste care folosesc prilejul călătoriilor respective pentru desfăşurarea de activităţ ostile statului romên, în special prin furnizarea de date tendenţioase unor persoane şi cercuri propagandistice reacţionare.
9. Elaborarea, împreună cu Serviciul Independent "pro a unor lucrări şi materiale prin care să fie denascată activitatea naţionalist-iredentistă a unor exponenţi cultici, mai ales roformaţi, din cadrul emifraţiei reacţionare maghiare, în vederea discreditării acestora în forurile teologice mondiale şi în ţärile de reşedinţă.
10. Folosirea cu precădere a factorilor educationali, a x organizaţiilor de masă şi obşteşti, a organismelor democraţiei muncitoresti-revoluţionare, a instituţililor culturale şi de invătănînt, la activitatea de prevenire, precun si de combatere si contracarare a atragerii tineretului la activităţi cultice de grup, sub a căror acoperire se face şi îndoctrinarea cu Idui nationalist-iredentiste.
htenţie deosebită se va acorda în continuare acoperirii mäsurilor de securitate întreprinse asupra deserventilor cultici, pentru a preveni specularea şi folosirea lor ca pretexte de eiilgraţia maghiară şi alte cercuri reacţionare din străinălate, pentru declanşarea unor acţiuni propagandistice antiroluâneşti.

Avînd în vedere specificul activităţii în domeniu, se T. inpune analizarea la nivelul conducerilor securitătilor judeţene a calităţii cadrelor care lucrează pe această linie, asigu-rîndu-se deservirea problemei de către ofiţeri cu experienţã, Line pregătiţi politic şi profesional. Totodată este necesar ca şefii de servicii să se implice direct în întreaga activitate pe profil, astfel încît să se asigure îndeplinirea tuturor carcinilor la parametrii de calitate ceruţi de ordinele conducerii Departamentului Securităţii Statului, acordînd atenţle prioritară cunoaşterii din fază incipientă şi neutralizarea fiunilor duşinănoase iniţiate sub acoperire cultică.

Intrucît activităţile ostile desfăşurate sub acoperirea cultului romano-catolic de către deservenţii şi enoriaşil de maţionalitate maghiară sînt preponderent de natură naţionalis1ï, conducerea Direcţiei a hotărît ca începînd cu luna martie a.c. această categorie de elemente din cadrul Enisconiei Alha luiia, diecezelor Satu Mare, Oradea şi Timişoara să treacä în coupetenţa Serviciului II, la problema "naţionalişti-iredentişti".

Ir. 0051.642
din aprilie 1989

Doc. 27
6 mai 1989. Ordin semnat de It. col. Crăciun Mihai (şeful Serviciului II) şi colonelul Gheorghe Raţiu (şeful Direcţiei I) şi trimis Securităţii Judeţene Timiş. Sunt prezentate acţiunile emigraţiei maghiare din Occident (trimiterea de ajutoare maghiarilor din România, culegerea şi popularizarea informaţiilor despre situația maghiarilor din țara noastră, diseminarea tezelor istoriografiei maghiare cu privire la istoria Transilvaniei) dar şi activităţile emigraţiei române împotriva proiectului de sistematizare a satelor.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 149-151)

MINISTERUL DE INTERE departanentul securitatil statulul Direcţial


1. In scop diversionist şi instigator, grupări ale emi graţiei maghiare din B.U.A., au organizat recent çi sint preucu pate de intensificarea trimiterii de ajutoare pe adrese unor per soane sau a bisericilor maghiare din Romênia, considerând cz" naţiile şi ajutoarele trimise în Ardeal au o semnificalie nsito logică extraordinară. Fiecare pachet sosit înseamnă cä uncuri i din străinătate nu i-au uitat pe conaţionalii lor din Ardcal si că poartă în inimi surerinţele lor".

Pentru aceasta actionează cu deosebire în prezent ""\%
 dusă de lianoç Laszlo care este apreciat că " îşi pune întrcaga sa viaţă în slujba machiarimi Ardealului". Baza materiala a acfiunilor organizatiei este asigurată de magnatul amerjcan do origine maghiară, baronul Throsen EURMEMISozA. Alături le manevrare "ajutoarelor" în scopurile amintite, organizaţia diestaşar" in
S.U.A., în Europa cît şi prin filialele sale din Ungaria, o virulentă activitate împotriva ţării noastre, culegînd şi furnizînc deputaţilor, senatorilor şi mijloacelor mass-media Cocidentale "materiale documentare şi dovezi privind asuprirea machiarimii Ardelene".

Acţiuni multiple şi diversificate antiromêneşti, revizie niste şi iredentiste, desfăşară şi "Institutul ungar aflat sul patronajul Universităţii din Toronto" care dotează topte biblio tecile universităţilor nordi-americane cu cărţi, studii şi volume despre "rolul istoric al maghiarimii ardelene, cultura si rea lizările acesteia, precum şi referitoare la nedrentăţile din acordurile de pace de la Trianon şi Paris". Obiectivul imediat al acestui institut este traducerea în limba engleză çi expedierea către aceste biblioteci a celor trei volume ale "Istoriei Transilvaniei", apărută în 1985 la Budapesta.
2. In Ungaria a luat fiinţă recent, cercul de prictenir Ungaro-română, alcătuit din peste loo intelectuali care anc sediul în oraşul Pecs. Acesta, sub acoperirea unor activitr! cul? turale şi-a propus trimiterea către toate organele do pres pre cum şi a unor orģanizaţii de masă şi coşteşti din ţara noastr:, a unui "memorandum" cu conţinut naţionalist-şovin şi de incitare la acţiuni ostilea etnicilor maghiari din R.S.homénia.

In acest scop, intelectualii din asociatie urnëreso ini
țierea în nerioada următoare a unor conferinte, simpozione pe tema istoriei şi culturii romêneşti, în cadrul cărora intontinnează să comemoreze şi loo de ani de la moartea lui hiliai Eminescu.
3. 0 altă acţiune provocatoare la adresa Rom ni ei a avul loc cu prilejul lucrărilor Congresului Partidului Ratical Half tुinut recent la Budanesta, la care au participat ca invita!

MAREA DAJAK, lider alaşa-zisei organizaţii "Romênia Likera",
 reprezentînd orģanizaţia reacţionară "Liga pentru apărarea drè turilor omului în Romênia", cu sediul la Paris.

Pe fondul unor grave manifestări ostile, antiromêneşti, cei trei au inifiat o "motiune" adaptată de Congres, în care se exprimă solidaritatea cu elementele contestatar-disidente din Romênia şi se cere guvernelor şi organizaţiilor internaţionale să se opună planului de sistematizare a localităţilor.

Cei menţionaţi au făcut afirmaţii incitatoare, în sensu! ca "poporul ronân să gǎsească formele de opozithie şi rezistenţă adecvate" şí au' chemat "românii din afara ţării" să manifesteze în faţa ambasadelor R. S. România, la 10 mai a.c. ora 18,00, rropunînd totodată ca această zi "să redevină ziua naţionaľ". a României".

Concomitent, MIMEA BERMMEI şi. DIWU ZAMFIRESCH au avot contacte cu reprezentanţi ai "Forumului Democratic", cu stuien! şi ziarişti participînd şi la emisiunea "Panorama" a Televiziunii ungare, în cadrul căreia au făcut afirmaţii denigratore la adresa tुării noastre.

Luaţi wăsuri de cunoaģtere a reaç̧illor bazei de lucru, faļă de aceste activitaţi os.tile, îndeosebi în rîndul decerventsilor cultici, a intelectualilor cu preocupǎri naţionalist-irecentiste gil a altor categneii de persoane pentru a se asigmen urevenirea antrenarril unor elemente de pe raza de competen! in ar fiuni antiromâneşti, ca urmare a incitărilor din exterion.


## Doc. 28

19 mai 1989. Ordin semnat de colonelul Gheorghe Rațiu (şeful Direcției I) şi trimis Securităţii Judeţene Timiş în care se solicită luarea unor măsuri în vederea zădărnicirii tentativelor cercurilor disidente din Ungaria de a obţine informaţii despre cadre de Securitate şi Miliţie.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 37-38)

MINISTERUL de INTERNE departamentul securitatil statului Direcţia 1




SECURITATEA JUDETULUI TIMIS
-Tovarăşului şef al Securităţii-
Deţinem date din care rezultă că cercuri disidente din đR.P.Ungară sînt preocupate să obţínă pe orice căi date compromiţătoare şi denigratoare despre cadre din aparatul de securitate şi miliţie din ţara noastră în scopul de a fi folosite de secţia maghiară a "Europei Libere", în realizarea unor emisiuni "de intimidare şi compromitere" a acestor organe.

In scopul prevenirii, şi contracarării unor astfel de acţiuni ostile în executarea ordinului tovarăşului adjunct al ministrului de interne, general-maior Bucurescu Gianu veţi între prinde următoarele:

1. Analizarea pînă la 25 mai a.c. a tuturor informaliilor existente privitoare la persoanele din baza de lucru, care ar avea preocupări de genul celor menţionate. In funcţie de concluziile rezultate, de la caz la caz, veţi dispune măsuri de prevenire adecvate.
2. Intensificarea supravegherii informative a cetăţenilor străini care se deplasează în zona de responsabilitate şi manifestă interes faţă de situaţia unor persoane din aparatul Ministerului de Interne. Atenţie sporită se va acorda cetăţenilor unguri cunoscuţi cu activitate ostilă şi care şi-au creat legături în mediul cadrelor de securitate şi miliţie pe raza
de competenţă.
3. Intărirea măsurilor de control informativ asupra legăturilor diplomaţilor străini, acreditaţi în ţara noastră, în special al celor din R.P. Ungară şi ale celor care şi-au desfăşurat activitatea la fostul Consulat general maghiar din ClujNapoca.
4. Verificarea riguroasă a cetăţenilor români care solicită aprobarea de vizite în Ungaria şi anterior au fost semnalaţi cul manifestări naţionalist-iredentiste, iar cu implicarea unor cadre M.I. au fost condamnaţi pentru diferite infractuiuni.
5. Analizaţi pînă la 30 mai a.c. ce surse ale organelor de securitate ar avea posibilităţi pe lîngă elemente din cadrul disidenţei maghiare şi în rîndul cetaţenilor originari dinţara noastră, stabiliţi în Ungaria, cunoscuţi cu activităţi antiromâneşti. Raportaţi cazurile ce ar putea fi folosite în verificarea informaţiei sau pentru a fi antrenate la activităţi de dezinformare şi derutare, situaţii ce vor fi analizate de Direcţia I şi U.M. 0544 , urmînd a vă preciza cum să acţionaţi.

Informaţiile obţinute şi rezultatul măsurilor întreprinse, vor fi raportate de urmare Serviciului $1 /$ din Direcţial.


Doc. 29

23 mai 1989. Ordin semnat de It. col. Crăciun Mihai (şeful Serviciului II) şi colonelul Gheorghe Raţiu (şeful Direcţiei I) şi trimis Securităţii Judeţene Timiş. Se dau informaţii cu privire la apariţia în Ungaria a unei noi publicaţii în limbile maghiară, română şi germană intitulată „Buletinul Transilvaniei" şi se solicită intensificarea supravegherii etnicilor maghiari din România.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 143-144)

MINISTERUL DE INTERNE departamentul securitatil statului Direcţia 1


$24 \cdot 00=989$
 raispondel stost. Pale.

-Tovarăşului şef al securităţit-

Urmare la ordinul nostru Nr.D/00612560 din 02 mai a.c. vă informăm cu alte acţiuni duşmănoase, de factură naţionalistă şi ¿de incitare a etnicilor maghiari din tुara noastră, în curs de derulare în Ungaria la iniţiativa cercurilor reacţionare aparţinătoare opoziţiei budapestane, cît şi a unor reprezentanţi ai acestora.

La 27 aprilie a.c., BODOR PALL a făcut cunoscut prin zia rul "MAGYAR NEMZET" ştirea că editorii "Buletinului Parlamentului" vor tipări în curînd în limbile maghiară, germană şi română, o nouă publicaţie lunară, denumită "BULETINUL TRANSILVANEAN In paginile acestuia vor fi preocupaţi să prezinte "documente, fapte de ieri şi de azi, informaţii, veşti despre şi pentru refugiaţii din România". Prin articolele sale se vor transmite mesaje care "să apropie pe refugiaţi atît între ei cît şi cu cei de aici, informînd totodată bucuros despre toate manifestările, dezbaterile, cărţile şi spectacolele privind Transilvania".

Menţionînd adresa "TUDOSITASOK, 1399 Budapest C.P.260, telefon 224-831 sau 429-131,BODOR PALL consideră că spaţiul "bu letinului" va fi ideal pentru "publicarea scrisorilor din Ardea
a jurnalelor documentare, memorillor şi a articolelor din presa internaţională în legătură cu situaţia din Transilvania".

Faţă de caracterul diversionist şi instigator al acţiunil ce se preconizează, luaţi măsuri de intensificare a controlului de securitate pe lîngă persoane, obiective, locuri şi medii, atît în rîndul cetăţenilor români dar mai ales a etnicilor maghiari şi de alte naţionalităţi pentru a interveni ferm şi eficient in prevenirea ca elemente autohtone să se antreneze la acţiuni duşmănoase, naţionalist-iredentiste sau antiromâneşti.

In acelaşi mod veţi acţiona pe raza de competenţă pentru prevenirea introducerii în ţară din Ungaria ori pe altă filieră, a cărţii "Orizonturi roşii" ("VOROS HORIZONTOK") scrisă de trădătorul Pacepa, tradusă în limba maghiară, care se poate procura la Budapesta şi alte oraşe, atît în format normal (într-un volum) cît şi în "ediţie de buzunar" (două volume).

Cazurile deosebite şi măsurile de prevenire aplicate să fie raportate operativ Direcţiei 1.



Crăciun Mihai

Doc. 30
24 mai 1989. Ordin semnat de colonelul Gheorghe Raţiu (şeful Direcţiei I) şi trimis Securităţii Judeţene Timiş cu privire la măsurile propuse în cazul „Petarda".
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, f. 23)

MINISTERUL DE IWTLRNE DEPARTMVENTUL SECURITATII STATULUI Diregtia 1
$\mathrm{Nr} .121 / \mathrm{R} . \mathrm{EN} / \mathrm{OOC39} 92$ Tor. Ficot. Pete siflore

- venty = disantäm
ms


C a t $x$,

SECURITAREA JUDHMULUI

- Tovarăģului ģef al

Din analiza datelox ģi informatiilor obţinute în cazul "PETARDA" rezultä că actiunea eate initiata cu sprijin din exteriox grupari ale emigratiei maghiare, cercuri oficiale gi nafionalist-iredentiste din R.P.Ungară.

Faţă de aceasta, dispuneti următoarele măsuri:

1. Analizarea tuturor informatiilor de interes operativ ce le deţineti despre cetăteni unguri sau altj străini de origine maghiara care în perioada 1988-1989 au facut Irecvente deplasări pe raza judetului sub diverse pretexte, a celor declarati indezirabili pentru preocupări antiromâneşti cu aceste ocazii, precun şi cetăteni români cu domiciliul în stráanatate aflati în aceasta situatie, desprinde-bj concluzii cu privire la interesul manifestat de aceştia, ģin faza lor, selectionati gi luati in vexificari pe cele suspecte in actiunea "PECARDA".

Aceiaşi măsură va fi luat:áa gi in cazul relatijlor acestora dis rindul autohtonilor. Situatia nominală a persoanelor selectionate gi introduse in verificäri precua gi rezultabele acestora pe parcuxs, vor fi raportate fanscris unitátii noastre..
2. Keanalizarea infomatiilor de interes operativ obtinute cu privire la cetatenii români care în aceiaşi perioadà au efectuat deplasüri în R.r.Ungare, |au trecut fraudulos frontiera gi s-au repatriat, au revenit cu intixniexe in tara sau fraudulos, selectarea gi punerea în lucxu în contextur actiunii "Pwirand" a celor aare sint auspeoti de racolare de cätre serviciul de informatii umgur sau cercuri, Erupäri gi persoane interesate.

Situatia notainalä a aceatora gi rezultatul verificärilor, de asemenea, vor $f i$ raportate Direoffect, unde se vor trimite gi probele de scris ale celor în cauzä pentrua cotparaţie.

Doc. 31
12 iunie 1989. „Plan de mǎsuri privind mǎsurile informativ-operative ce se vor întreprinde pentru data de 16.06.1989 (reînhumarea fostului premier maghiar Nagy Imre în R.P.U.)", semnat de It. col. Pele Petru, şeful Serviciului I/A din Inspectoratul Judeţean Timiş.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 13-14)

INSPECTORAMUL JUDETEAN TIMIS AL MINISTERULUI DE INTERNE

- SECURITATE/SERVICIUE I/A -
$12.06 \cdot 1989$
La redinal unitation se conotitine grupà operativà, formatà din:

- Ful Pele Petim
- Led. Hirstea Nicolae
on. Flore Nicolae
Sthan Livia
Thilitus an? the
$P I A N D \mathbb{N} A S U R I$
==============================
- privina măsurile informatov-ope. rative co se vor intreprinde pentru data de 16.06.1989

In vederee cunoasterii, prevenirii, descoperirii, precum $1 i$ a combaterii unor activitati pe raza de competenţe in consens cu cele solicitate prin mijloocele mass-media ain R.P.UNGARIA, cu prilejul activitätilor de reinhumare a Iui MAGY TMRE de la 16 iunie a.c., vor fi intreprinse urmatoerele mäsuri: 1. Ve fi intensificat controlul "S" asupra trimiterilor poştale din zona de competenta, An vederea Interceptării Ânscrisurilor cu continut necorespunzetor ce pot apare pe acest canal.

- Termen 16.06.1989
- Raspunde: LT.COL. HRISTEA $X$.

2. Va fi intensificat controlul convorbirilox internationele pe spetiul "HBTGA" An vederea cunoasterii aspectelor de interes operativ.

$$
\text { - Iermen: } \frac{16.06 .1989}{\text { - näspunde: CoL. CEGHiF }}
$$

3. Reteaua informetiva va fi permenent si constant tinuta in contact in vederea cunoasterif sterni de spirit a etnicilor maghiari, gi mai ales a bazei de lucru din problema. "Mationalisti-iredentiģti maghiari".

$$
\text { - Termen : } \frac{16.06 .1989}{\text { - naspund }: \text { Seivi Serviciilor }}
$$

4. In oblectiyele economice vor fi efectuate controale în punctele vulnerabile verea prevenirit aperitiet uno
evenimente negative.

- Termen: 16.06 .1989
- Răspunde: Seful Serviciului II

5. Informatiile de valoare vor fi urgent verifi cate $\ddagger i$ se va trece ou operativitate la punerea lor in Iucru, in vederea aplicării mexsurilor preventive ce se impun.

- Termen: 16.061989
- Raspunde: fefii ferv. iuform.

6. Cu Ancepere din data de 12.06.1989 vor fi efectuate patrule in zonele de responsabilitate, in vederea prevenirii aperitiei de Anscrisuri cu continut necorespunzator, conform anexei alaturate.

- Termen: 12-16.06.1989
- Raspunde: $\frac{\text { def dern. TAríB }}{\text { I }}$

7. Prin inspectorul teritorial de oulte se vor Iua mäsuri ca in data đie 16.06.1989 să nu se oficieze slujbe religioase in bisericile catolice si reformate.

De asemenea vor fi luate manuilace in acester ind biserici să nu se traga clopotele la orele anultate, tadata 16.06.1989.

- Termen: 12.06.1989
- Räspunde: It. $-\mathrm{maj} \cdot \mathrm{DAIIIAS}$ IIVIU 8. Cu aspecte de interes pe linie de militie, vor fi instruite cadrele Serviciului Pazä ģi Ordine din cadrul Milityiei Illunicipiului ITIISOMRA.
- Rermen: $\frac{12 \cdot 06 \cdot 1989}{\text { - RRande RAg4 TTN4 }}$

SBFUL SERVICIULUI I/A
It.CoI., Opele
R.B.S.
D. II. G.

RD.00728/954/12.06.1989
Scriš An 2 ex.

Doc. 32
27 septembrie 1989. Notă de măsuri trimisă Inspectoratului Județean Timiş de U.M. 0110 şi U.M. 0610 privind supravegherea evenimentelor organizate la Arad în cinstea revoluţionarilor maghiari de la 1848.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 4-8)

Torif er. Pele,

- perromal rá implicadi in realizatea farcimilor. Ziluic rapatain 1a 1.0-383.


## NOTA. DE MASUR!

In ultimii ani la 06 octombrie, la Arad, în baza unor finţelegeri bilaterale, ambasada ungară din Bucureşti, a depus curou ne de flopi la monumentul revolutionarilor maghiari de la, $10: 8$ executaţi de autorităţile habsburgice in 1849.

Anul acesta, pentru a da amploare evenimentului, autorliusile ungare ou cerut părţi române aprobarea participărif unci us legatil alcătuite din reprezentanţi ai P.M.S.U., ai altor partide, orgamizatii si organisme alternative, a televiziunii precunin si accesul persoanelor particularo pentru a-şi aduce omagiul. propus, de asemenea, ca prilejul să file folosit şi pentru c â..lishlure la nivelul secretarilor Comitetelor Centrale cu probin.... internaţionale ale P.C.R. ŞI P....S.U.

S-a aprobat numai prezenţa ambasadorului care va uc, suin roane de flori in ziua de 06 cotombrie a.c., la orele $08.00, \ldots$ obeliscul situat în cartiorul Subcetate din municipiul Arau.

In scopul dunoaşterit şí prevenirii oricăror fapto do ... तă sü lezeze intereselo statuilui român, a climatului de secui... te şi ordine, se vor îrtreprinde următoarele măsuri :

1. Pe linie de securitate.
2. Vor fi organizate mäsuri informativ-operative pew. stabill prezenţa în zonă şi se va organiza controlu? com....
activităţii cadrelor şi agenţilor de informaţii din rîncul
matilor, corespondentilor de presă, zlariştilor, comerciantilor, specialiştilor, receptionerilor, tur-ştilor şi vizitatorilor la rude, a emi sarilor organizaf̧ílor ostile din străinătate aflaţi în zonă pentru preyenirea şi noutralizarea oricăror fapte de natură a aduce prejudicii securitătili statului.
3. Unitatea Wilitară 0110 şi securitặ̛ile judeţene odin ransilvania vor lua măsuri ferme de control a legăturilor operative din rîndul autohtonilor ale cadrelor de spionaj maghiare si alte elemente pretabile din baza de lucru, dacă pun la cale din saccină sau sprijină activităţi cu caracter ostil de subminare poIfică şi de esenţă naţionalist-iredentistă, provocatoare sau de dezordine şi vor lua măsuri eficiente de preventुie-neutralizare. 3. Direcţia ! şi securităţile judeţene pe a căror rază de competentü se edittează reviste şi ziare in limba maghiară, vor Rua măsuri do prevemire a publicärif unor articole cu referiri la rewont sau continut necorespunzätor.
T. So va intensifica activitutea de culegere a infonmaţil10. din rînúul cultelor romano-catolic, reformat şi evanghelic Luthoran, precum şi din medille artă-cultură, tineret-învătămînt, Cococont asupra obiectivelor în care sînt concentrate un numă li.are de persoane de naf̧ionalitate maghiară, pentru cunoaşterea pormanculu a preocupărilor şi intentillor acestora.
4. Securitatea judeţului Arad şi celelalte securităţi juntun Transilvania, vor lua măsur' pentru a asigura ordine duconomie, cunoaşiorea stäril de spirit şi în mod siosudacá se constată incitări sau acţiuni ou referiri la "autorohrucaluluil sau alte activitäţi ce fac obiectul propagande. - şi occidentale, acordindu-se atenţie sporită preveniris ris de înscrisuri cu conţinut ostil.
5. Unităţile interne de securitate si unităţile speciale or antreprinde măsuri specifice pentru cunoaşterea evoluţiei si-
tuaţiei operative din Ungaria, dacă se preconizează acţiuni ostile ţării noastre din partea orgamizaţiel "FIDESZ" ori alte elemente, inclusiv a emigraţiel din Occident şi vor acţiona pentru contracanaréa acestora. Se vor urmări cu atentile emisiunile Dposturilor de radio si televiziune ungare şi reacţia produsă de reestea în rîndul etnicilor maghiari, luindu-se măsloi ferme de
DHpprevenire a oricăror activitäţi ostile inițiate ca urmare a inci * tărilor receptate pe această cale.

Se va avea în vedere de asemenea dacă gruparea "România liberă" este manevratä în context pentru a organiza acţiuni antiromâneşti în Ungaria sau în ţara noastră.
7. Unitatea specială " G " şi servicille corespondente din teritoriu vor lua măsuri ferme de control pentru a preveni introducerea ori scoaterea din tुară pe calea sursei a unor materiale cu conţinut ostil şi semnalarea în timp util a oricăror preocupări sau intenţii cu caracter ost11 din partea unor cetăţeni români sau străini.
8. Compartimentele "F" şi "T.0." îsi vor mobiliza forjcle pentru a realiza momente operative şi documentarea acţiunilor ostile ale elementelor pretabile.
9. Intensificarea controlului antiterorist la P.C.T.F. urile de pe raza judetului şi în acroportul Arad, în vedorea depistării eventualelor persoane care intenţionează să introducă armament, materiale explozive în scopul întreprinderii unor acțiuni cu caracter terorist-diversionist. Se va urmări, toto iä, prevenirea introduceril unor materiale de propagandă ou consinut ostil sau naţionalist-iredentist.
10. La nivelul securităţilor judeţene din Transilvamia, dar în special a celor cu pondere pe linia problemei (Cluj, Co-
vasna, Harghita, Bihor, Mureş, Satu-Mare), se va acţiona pentru cunoaşterea atitudinii si preocupărilor elementelor din baza de lucru sau a altor nersoane pe linia acţíunii de la Arad şi se vor lua măsuri specifice pentru contracararea eventualelor activită i ostile inifiate în acest scop. De asemenea, se vos întreprinde măsuri pentru prevenirea excursiilor unor grupuri organizate de turişti în ziua de 06 octombrie a.c. in judeţul Arad si limitarea deplasărilor individuale ale etnicilor maghiari in zonă.
11. In conlucrare cu Direcția a 111 -a vor fi luate măsuri pentru a stabili dacă ambasada ungarä respectă întocmai prograInul aprobat pentru depunerea de coroane la Arad şi se va asigura intervenţia preventivă dacă situaţic operativă impune acest lucru.
12. Unitatea militară 0200 §i securităţile judeţene Arad, Bihor şi Timis vor acsiona pentru realizarea unor controale riguroase asupra cetăţenilor străini si, îdeosebi, asupra turiştilor unguri sau de origine maghiarä, care intră în ţară în zilele preBrgătoaie acţiunii, în vederea identificării celor ce intenţionează să desfăşoare activităţi antiromâneşti.
13. Toate măsurile preventive si actiunile ce vor fi întreprinse pe linie de securitate, vor fi bine organizate şi temeinic legendate, acoperite, pentru a asigura eficienţa lor corespunzătoare.
11. Pelinie de militie.

1. Instituirea unor posturi si patrule de miliţie în perioada premergătoare acţiunii la principalele monumente cu semnificaţie istorică pentru români, pentru prevenirea unor acte tero-
rist-diversioniste, difuzării de înscrisuri cu conţinut necorespunzător ori a altor acţiuni duşmănoase.
2. Realizarea unui control antiterorist la obeliscul de la Arad şi la alte monumente din Transilvania şi instituirea iunui dispozitiv de pază premergător, în vederea coniracapärii unor eventuale acţiuni ostile puse la cale de elemente duşniönoase, care ulterior ar putea fi folosite de cercurile sुi organizaţille reactionare din străinătate în campanii propagandistice antiromâneşti.
3. Stabilirea unor posturi de control a circulaţici pe principalele artere rutiere pentru interzicerea accesului mijloacelor auto către locul de desfăşurare a acţiunii.

## 111. Alte măsuri.

1. Concomitent cu Ântreprinderea măsurilor prezentate* mai sus, conducerea Securitäți judeţului Arad, va informa poriodic organele judetene de partid cu principalele date siliuん formaţii pe linia acţiunii pentru a determina factorii de conducere din unităţile economice, instituţii de artă şi cultură şi a Inspectoratului judeţean şcolar să acţioneze în directia limitării participării persoanelor din sfera de preocupare, la aderemonie.
2. Incepînd cu data de 04 octombrie a.c. la nivelul Se-curităţii judeţului Arad se va constitui o grupă compusă din ofiţeri din cadrul Directillor I, a $1 \mid$ - a, a $|1|$ - a, a IV Unităţilor speciale "S", "F", "T", Unităţilor Militare 0110 0200, pentru organizarea şi realizarea unitară a măsurilor raportate.

Doc. 33
4 octombrie 1989. „Plan de măsuri cu privire la acţiunea din 6.10.1989 (evenimentele organizate la Arad în cinstea revoluționarilor maghiari de la 1848)", semnat de It. col. Flore Nicolae (şeful Serviciului 0110) şi It. col. Pele Petru (şeful Serviciului I/A din Inspectoratul Județean Timiş).
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 2, ff. 1-3)

$P I A N \quad D E \quad M A S U R I$
$===========================$

- cu privire la actiunea din
06.10 .1989

In vederea prevenirii deplasării la ARAD a unor persoane aflate in baza de lucru a Securitătii Judeţene sau a al tor elemente pretabile la acţiuni si manifestări necorespunzătoere, în cadrul Inspectoratului vor fi intreprinse următoarele măsuri:

1. Se va intensifica activitatea de culegere a informaţillor din rîndul cultelor romano-catolic, reformat, lutheran, din mediul studentilor de naţionalitate maghiară din Cen trul Universitar TIMISOARA, din cadrul redactiei "SZABAD SZO", la Teatrul Maghiar, precum şi în mediile de concentratie maghiar pentru cunoaşterea permanentă a preocupărilor şi intentiilor acestora legat de evenimentul de la ARAD.

- Răspund: Sefii Serviciilor şi Compartimentelor

2. Vor fi intreprinse măsuri în vederea preveni rii publicării unor articole cu referire la evenimentul de la ARAD, ori cu continut necorespunzător în ziarul local "SZABAD SZ

- Răspunde: Maior UNGUREANU IOA

3. Se va lua măsuri de pregătire a personalului ce deserveste instalatii speciale, puncte cheie din intreprinder şi institutii, în vederea prevenirii producerii unor evenimente care să afecteze buna desfăşurare a activitătilor in această perioadă.
4. In vederea impiedicării afluirii din Complegară pentru a se deplasa la ARAD, factorii educationali din Centrul Universitar, Biroul de Militie Complex vor fi pregătiti in peest sens.

- Răspunde:Mr.ADAMESCU IOAN

5. In gara de nord se vor institui filtre formate din cadre de securitate si militie $T . F$. la trenurile care circulă in directia "ARAD" la data de 6 octombrie. Cadrele implicate vor îndeparta din zona gării a elementelor identificate că intentionează să se deplaseze la ARAD.

- Răspunde:Mr. GIULAN GAVRILA

6. La punctul de control circulatie din Calea Aradului va fi instituit un filtru in vederea depistarii si interzicerii deplasării la ARAD a unor persoane ce au intentia să participe la ceremonie. De asemenea; vor fi notate toate numerele de maşini care, în mod plauzibil, motivat, trec spre ARAD.

In continuare, la Postul de Militie ORTISOARA, ultima localitate din judet pe soseaua spre ARAD, vor fi intreprinse măsuri de reducere a numărului celor ce se deplasează la ARAD.

- Räspund: IIr.RADU TINU

Lt. FULGA VALERIC
7. Pentru coordonarea acţiunilor se va constitui o grupă operativă formată din:

- It. Col. PELE PETRU
- It.Col. FLORE NICOLAE
- Maior UNGUREANU IOAN
- Maior GIULAN GAVRILA
- Cpt.IVAN IONEL
- Cpt.TEPELEA LUP
- It. Maj.IONESCU IONEL
- Lt. BELOIA SAU

SEFUL SERVICIULUI I/A It. Col.,


SEFUL SERVICIULUI 0110 Lt. Col.,

R.B.S.
D.M.G.

RD. 00728/1398/04.10.1989/2 ex.

```
N O T A
```


## ＂ニニニ＝＝ะ＝＝

－privind persoanele care vor fi asigu－ rate la data de 6 octombrie 1989

1．MIHALY ZOLPAN－student anul I Facultatea de Construc tii
－Räspunde：Cpt．SIMEDRONI MOISE
2．SEPSY ADALBERT－subinginer Centrul de Chimie
－Răspunde：Mr．CIGHI AUREI
3．TÖKES LASZLO－preot reformat TIMISOARA
－Răspunde：It．Maj．BELOIA SAU
4．POKA SANDOR－tehnician stomatolog
－Răspunde：Cpt．IVAN IONEL
5．GHERASTM EMIL－redactor la＂SZABAD SZO＂
－Răspunde：Mr．UNGUREANU IOAN
6．BARTIS FERENCZ－cetătsean R．P．U．
－Răspunde：Cpt．teeplea IUP

Doc. 34
7 octombrie 1989. Ordin semnat de It. col. Crăciun Mihai (şeful Serviciului II) şi colonelul Gheorghe Raţiu (şeful Direcţiei I) şi trimis Securităţii Judeţene Timiş. Se prezintă informaţii cu privire la evoluţiile politice din Ungaria şi se solicită intensificarea supravegherii persoanelor din baza de lucru.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9778, vol. 1, ff. 40-41)

MINISTERUL DE INTERNE DEPARTAMENTUL SECURITATII STATULUI

Ex. \& Yo $\frac{\text { Le mive }}{\text { Rt ve. } P^{\prime}}$ C A T R E, securitatea judetului - In atentia sefului Serv. informatii interneDef̧inem date din care rezultă că opozifţia din R.P.Ungară, ,cu acordul autorităţilor continuă să desfăşoare, pe linia "democratizării" vief̧ii social-politice o serie de acţiuni care pot determina reacţii negative în rîndul unor elemente ostile din ţara noastră. Astfel:

1. Federaţia Tineretului Democratic (FIDESZ) va organiza în zilele de 14 şi 15 octombrie 1989 cel de-al |1-lea Congres al organizaţiei, unde vor fi discutate probleme de interes general şi và fi dezbătut noul program electoral. Potrivit afirmaţiilor lui RACZ ANDRAS, şeful comisiei de pregătire a acţiunii în cauză, organizaţía intenţionează să desemneze, pentru alegerile ce vor avea loc în Ungaria, candidaţi individuali în cazul în care nu se va realiza "o coalifíe cu Frontul Democratic Ungar şi Uniunea Democraţilor Liberi". La congres vor fi invitaţi şi reprezentanţi a unor organizaţii de tineret din Ungaria şi din străinătate.
2. Sub coordonarea unui "comitet" la 23 octombrie a.c., "în semn de comemorare a victimelor evenimentelor ce au avut loc în Unzaria în 1956, la Budapesta, la Mormîntul soldatului necunoscut se vor depune flori, iar în faţa sediului Adunării de Stat se va defila". La acţiune au aderat ${ }^{\text {h }}$ Federaţia Tineretului Democratic", Partidul "Octombrie ungar", "Comitetul pentru adevărul istoric" şi "Uniunea Democraţilor Liberi".

Adresa "Comitetului de organizare" este 0ctober 23-a Bizottsag(Bereszki Vilmos), 1024 Budapest, Forint utca 12,111 , "amumicat 3.

Faţă de cele de mai sus luaţi măsuri de identificarè a eventualelor persoane de pe raza de competenţă care au luat la cunoştinţă de acţiunile menţionate şi de prevenire a antrenării lor la activităţi pstile, atît în ţară cît şi în străinătate.

Informaţille obţinute ne vor fi raportate de urmare.


SEFUL SERVICIULUI Lt.colonel, Vlalooben Crăciun Mihai
II/B-cuen @EZE E - ll.10.1989.
s. II anr. Carculy

SIII
0110

