## Problema „Justiţie"

Doc. 1
1972. Raport privind rezultatele obţinute în urma supravegherii activităţii avocaţilor din judeţul Timş, întocmit de Inspectoratul Judeţean Timiş - Securitate pentru Direcţia I. Documentul este semnat de It. col. Mărgineanu Gheorghe (şeful Serviciului I) şi colonelul Terziu Rusalin (̧̧eful Securitǎţii).
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 11-12)
Doc. 2
6 octombrie 1972. Notǎ-sintezǎ privind unele aspecte din cadrul Colegiului de avocaţi din Timişoara şi din cadrul Asociaţiei juriştilor, întocmitǎ de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne. Documentul se referă la relaţiile avocaţilor / juriştilor cu străinii, la atitudinea lor faţă de Occident şi la unele probleme de corupţie din rândul acestora.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 15-18)
Doc. 3
12 octombrie 1972. Raport întocmit de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne, pentru a fi trimis Direcţiei I - Bucureşti. Documentul este semnat de lt. col. Bota George (şeful Serviciului I) şi de col. Terziu Rusalin (şeful Securităţii) şi conţine informaţii privind avocaţii supravegheaţi informativ sau cu probleme penale din judeţul Timiş.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 4-6)
Doc. 4
20 octombrie 1974. Hotărâre privind deschiderea dosarului de problemǎ „Justiţie", întocmitǎ de mr. Vasilievici Roman din Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne, Serviciul I. În document sunt prezentate instituţiile juridice care funcționau în judeţul Timiş, numǎrul de angajaţi al acestora, numǎrul de persoane aflate într-o formǎ de supraveghere informativă şi motivele care impuneau deschiderea dosarului de problemă.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 1-1v)
Doc. 5
2 decembrie 1976. Notǎ întocmitǎ de informatorul „Mureş loan" cu privire la unele „aspecte negative din activitatea organelor de procuratură şi justiţie". Informatorul criticǎ neglijenţele manifestate de procurori şi lipsa de fermitate în aplicarea legilor, apreciind cǎ „Procuratura apǎrǎ infractorii mai bine decât avocații".
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9676, ff. 25-27)
Doc. 6
27 ianuarie 1979. Plan de măsuri privind desfăşurarea muncii de prevenire a activităţii ostile a unor persoane din domeniul „Justiţie" pe anul 1979, întocmit de mr. Vasilievici Roland din cadrul Inspectoratului Județean Timiş al Ministerului de Interne - Serviciul I/A.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 24-25v)
Doc. 7

15 martie 1980. Sintezǎ cu privire la unele aspecte negative identificate în cadrul Procuraturii Timiş, întocmitǎ de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne - Serviciul I/A. Documentul prezintă disensiunile dintre procurori precum şi o serie de fapte imorale sau de corupţie sǎvârşite de aceştia.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 28-28v)
Doc. 8
23 mai 1980. Notă privind starea de spirit din domeniul justiției timișorene - abuzuri, comentarii, nemulțumiri.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9684, vol. 2 f. 79)
Doc. 9
20 noiembrie 1982. Raport privind mǎsurile luate în cursul anului în problema „Justiţie", întocmit de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne - Serviciul I/A pentru Direcţia I, Serviciul V din cadrul Departamentului Securităţii Statului - Bucureşti. Documentul este semnat de şeful Serviciului I/A, It. col. lanculescu Antonie şi şeful Securităţii, col. Mortoiu Aurelian.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 36-39)
Doc. 10
10 mai 1983. Notă privind aplicarea prevederilor Planului de măsuri al Departamentului Securităţii Statului din 01.12.1982 în instituţille juridice, la specificul judeţului Timiş, întocmitǎ de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne - Serviciul I/A. Documentul este semnat de maior lanto Petru şi prezintă principalele instituţii juridice din judeţul Timiş, numărul de angajaţi al acestora, mutaţile survenite în baza de lucru şi în structura reţelei, persoanele urmărite pentru relaţii cu cetăţenii străini şi pentru fapte de corupție.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 57-60)
Doc. 11
18 iunie 1983. Raport privind persoanele din instituţtiile juridice din judeţul Timiş care aveau rude şi relaţii cu cetăţenii strǎini, întocmit de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne Serviciul I/A pentru a fi trimis Unitǎţii Militare 0610 din Departamentul Securităţii Statului Bucureşti. Documentul este semnat de şeful Serviciului I/A, It. col. lanculescu Antonie şi şeful Securităţii, col. Mortoiu Aurelian.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 53-56)
Doc. 12
12 mai 1984. Raport privind informaţiile obţinute în anii 1983-1984 cu privire la acte de corupţie şi trafic de influenţă comise de persoane care îşi desfăşoară activitatea în instituţitile juridice din judeţul Timiş, întocmit de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne - Serviciul I/A pentru a fi trimis Direcţiei I din Departamentul Securităţii Statului - Bucureşti. Documentul este semnat de şeful Serviciului I/A, It. col. lanculescu Antonie şi şeful Securităţii, col. Mortoiu Aurelian. (ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 82-87)

Doc. 13
20 decembrie 1984. Notǎ a informatorului „Dragomir" despre faptele de corupţie ale unui avocat din Baroul din Lugoj.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9676, f. 17)

Doc. 14
22 ianuarie 1985. Notǎ a informatorului „Dragomir" despre un avocat din Timiş care obişnuia sǎ spunǎ bancuri politice şi sǎ consume bǎuturi alcoolice în exces.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9676, f. 14)
Doc. 15
3 iulie 1985. Raport de analizǎ stadiul muncii informativ-operative din problema „Justiţie" întocmit de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne, Serviciul I/A. Documentul este semnat de maior lanto Petru şi prezintǎ baza de lucru, rețeaua informativǎ şi principalele cazuri de persoane urmărite din pricina relaţiilor cu străinii şi a faptelor de corupţie.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 110-112)
Doc. 16
5 octombrie 1985. Raport privind persoanele urmǎrite în problema „Justiţie", întocmit de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne, Serviciul I/A şi trimis Direcţiei I - Bucureşti. Documentul este semnat de şeful Serviciului I/A, col. lanculescu Antonie şi şeful Securităţii, col. Cristescu lon.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 125-130)
Doc. 17
20 noiembrie 1987. Notă cuprinzând măsurile cu termen de executare ordonate la Convocarea de la Bucureşti din 29 octombrie 1987 pe linia problemei "Procuratură-Justiţie", întocmită de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne, Serviciul I/A.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, f. 3)
Doc. 18
20 noiembrie 1987. Adresǎ trimisǎ de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne, Serviciul I/A către Securitatea Municipiului Logoj în care se precizează că trimite o notă.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9676, f. 2)
Doc. 19
20 noiembrie 1987. Notă cuprinzând sarcinile rezultate în problema "Procuratură-Justiţie" la convocarea de la Bucureşti de la 29 octombrie 1987, întocmită de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne, Serviciul I/A. Cu prilejul convocǎrii s-a analizat stadiul îndeplinirii sarcinilor în problemă, s-au dat instrucţiuni privind categoriile de persoane care trebuiau urmărite şi îmbunătăţirea reţelei informative.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9676, ff. 4-6)
Doc. 20
15 iunie 1988. Ordin (corespondență) întocmit de Direcția I, semnat de șeful direcției, colonel Gheorghe Rațiu, cǎtre Securitatea Județului Timiș, prin care se solicita ca pânǎ la 25 iune 1988 să se raporteze informațiile cu privire la evoluția fenomenului naționalist-iredentist din domeniul justiției, procuraturii și avocaturii.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9684, vol. 1 f. 224)

Doc. 21
27 iunie1988. Raportul Securitǎții Timiș privind Situația statistică cu persoanele de naționalitate maghiară din Justiție aflate în evidențele Securitătii, în perioada 01.01.1988-01.06.1988.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9684, vol. 1 f. 225)
Doc. 22
16 februarie 1989. Raport privind activitatea desfǎşuratǎ în problema „Justiţie", întocmit de Serviciul I/A din Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne şi trimis Serviciului IV din Direcţia I - Bucureşti. Documentul este semnat de şeful Serviciului I/A, It.col. Pele Petru şi şeful Securităţii, col. Sima Traian şi prezintǎ instituţiile juridice din judeţ, numǎrul lor de angajaţi, baza de lucru, cazuri de persoane urmǎrite, reţeaua informativǎ şi mǎsurile preventive aplicate.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 171-174)
Doc. 23
17 iulie 1989. Raport privind stadiul muncii informativ-operative de securitate in problema „Justiţie" în perioada 1.01.1989-30.06.1989, întocmit de Serviciul I/A din Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne. Documentul este semnat de şeful Serviciului IIA, It.col. Pele Petru şi prezintă instituţtiile juridice din judeţ, numǎrul lor de angajaţi, baza de lucru, cazuri de persoane urmǎrite şi sarcinile propuse pentru perioada următoare.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 176-178)

Doc. 1
1972. Raport privind rezultatele obţinute în urma supravegherii activitatţii avocaţilor din judeţul Timş, întocmit de Inspectoratul Judeţean Timiş - Securitate pentru Direcţia I. Documentul este semnat de It. col. Mărgineanu Gheorghe (şeful Serviciului I) şi colonelul Terziu Rusalin (şeful Securităţii).
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 11-12)

MTNISTERUT DE IMPEREIE
INSPBCIORATUL UUDEREAN TTIIS
STRICT BBCRTY
Bx.nั。 $\qquad$

- SEOURTIAME --
$1 \mathrm{ML} / \mathrm{L} / \mathrm{VR} /$ $\qquad$ din $\qquad$

MTNISUERUL DE TNTERIE

- Dtrecita I-a -
$B \cup C U R E S T I$
$=============$


## Raportăm uxaătoarele:

In judeţul Timiş activitatea de asistenţă juridică se desfăsoară la nivelul ooneglulut DE AVOcATI, care are în subordine un numar de 3 colective: Ia Timişara, Lugoj si Deta.-

Colectivul din Timişara este deservit de 62 avocati pledanti si 5 stagiaxi, dintre care 8 sint cunoscuti in evidentele noastre: 4 roşti legionari, 3 P.N.T.-isti si un P.N.I.-1.Et.-

Din informaţiile pe cene le detinem despro aceste elemente, rezultă oă nu ridicä probleme de interes operativ pe IInia munoii de securitate ( 3 sint gi membrif ai P.C.R.) , in majoritate filnd persoane in virstä, semnalate ou unele tendinte mercantile, o rezervà faţă de abordarea in dialog a unor probleme de natură politiä̈,genorata, printre altele şi de faptul oă, in anit treauti, toti au trecut prin reţeaua informativä sau gint gi in prezent.-

In ce: priveşte problema mercantilismului maportăm cá, Sn general, pe l̂́ngă faptul că toţi avocatil pledanţi din Timişona plafonişi (chian si stagianii) majonitatea lor,sub motivatia existentei unei tradttii localo in acest sens,primesc cadouni, bununi alimentare şi chiar bani de la unif justisiablli drept multumine pentru rezolvarea favorabilă a unár procese. Un alt aspect care a fost semslat si onganelor de militie is reprezintä "avocatura clandestinä" practicatä de unii juriş ti, mei ales in cauze mărunte: conficte locative, succesiuni, etc Dintre avocatii pledanti timisoreni se aflä In aten tia noastra - in evidenta generala - iONESCU ALEXANARU despre cane detinem date oă a intreţinut legäturi dubioase cu unit străini, comentează nefavorabil unele evenimente politice,
so ocupă do literatură si oritică literară In cadrul unui "cenaclu" instituit la nivelul justitioi, etc.--

Mai deţinem date că avocatuI
cadrul aceluias colectiv are unele legături dubioase cu cturisti străLai, s-a exijat in conducatomul local al Asooiaçiei de CHTHOLOGTE (făă a poseda avizul organelor centrale in acest sens), comeroializează cîini do rasü(dalmaţioni) In afara ţărif noastre,dispunind de valută, este angajat ou predilectie de elementele străine care au aJuns in coniliot cu. legislatia noastră şi li s-au intocmit dosare penale de organele constatatoare. Vel in cauzä urmează a filuat in Iu-oru.-

In privinţa relatiilior neprincipiale existente intre judecatori,procumori si avocati, am fost informati că judecätorul TE de la Judecatoria locala ar organiza unele petreceri cu participarea avocatului nyan - care in este prieten - si procurorul _ fapt care a fost semnalat organelor noastre de pantid.Despre judecatoanea
 , care de tinea funotia de vicepresedinte al Tribunalulut Judeţean, s-au obtinut informatii oă se deplasa ou sotul oi, medio la Clinica mxperimentală
 ne, prezenţa soţiei reprezentind paravanul sotivitătii sole ilicite. Informindu-se organele locale despre aceastä practioă $\square$ $\square$ a fost schimbata din funcfia de vicepresedintă, fifind judecảtoare in prezent.-

Goleotivul de asistenţa juridică din municipiul Iugoj este deservit do 17 avocafi pledanti si 5 stagiari, dintre care 4 sint cunoscuti in evidentele organelor de securitate (1 fost legionar si 3 elemente cu diferite foste legătuni dubioase sau atitudini dusmănoase)

In prezent se află in lucru, prin D.U.I., avocatul pledant_INCZE ADALBERT, Cind semnalat că aro unele manifestăi na-tionalist-sovine, intretine legături permanentizate ou elemente naţio-nalist-sovine maghiare, se află in corespondenţă ou postul de radio "EUROPA II BERA", etc.

Cel 1 n cauzä in anul 1971 a lost avertizat pentru manifestăi identioe, dar nu a renuntat la convingerile sale. (In timpul năzbofului sub ocupaţia hortistă a fost judecător la cluj).-

Recent, fałă de o sursă a organului nostruss-a exprimat că:"......el a thatt exceptional in Ardealul de Nord unde a fost judeoător, că acolo s-a trát os in terrile apusene si nu ca in românia undo eşti constrins si quarnit la fiecare pasi.-

In general avooatul INCZE este revendi cativ, nemultumit, rău voitor faţa de tara noasträ. -

Un alt element din Lugoj, aflat in atentia organum Iui nostru este avocatuI pledant FLORI'A IOAN , aRlat in evidenţa generala, luat in Inoru pe motival că a facut perte din S.S.I. (dupä 23 August 1944 a devenit membru P. O.R., 全naü la venificänile din 1949 a fost exolus sub motivatia cä a avut o etitudine noloială faţa de muncitosit de la Urinele Cnimioe den Turda) - -

Cel In cauza $5 n$ trecutul apropiat $s-a$ axprimat aü: "asa sint Luorurtile pe care Le face statul, Interesul este së La banif de la oameni, oăoi statul nostrua luat si iameroủ de la cetateni gi de dat, $1 e$ dă toarte putín....",-

Alte aspecte de interes operativ nu ni s-au semnaIat In cadrul B.C.A.J.Jugoj.-

In orasul Deta Colegiul are o grupà de avocatyi, congtituite din 4 pledanty care nu ridica probleme pe linia muncii de securitate.-

In general la avocaţii pledanti din Judet se manifestă o tendintă de inavutire accentuata, dorinta de a cälätori mult peste frontiera de stat a R.S.R., ou predileotie in Ungaria si Polonia, de a achiritiona obiecte de arta, a-si creia legături In mindul unor pessoane ou Punctî de xăspundere din Judet, In fino, de a-si forma o clientelă constantă pe un anumit profil de activitate judiciară In care sä se speaializeze.-

SEFUL SHCURTMATII Colonel,

SBRUL SBRVICIULUI I
TERZIU RUSATIIN It.001.,

## Doc. 2

6 octombrie 1972. Notă-sinteză privind unele aspecte din cadrul Colegiului de avocaţi din Timişoara şi din cadrul Asociaţiei juriştilor, întocmită de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne. Documentul se referă la relaţille avocaţilor / juriştilor cu străinii, la atitudinea lor faţă de Occident şi la unele probleme de corupţie din rândul acestora.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 15-18)

# NOTA-SINTEZA <br>  <br> privind unele aspecte din cadrul <br> Colegiului de avocati din mimisoara si din cadrul Asociatiei juristilor.- 

Din informaţile pe care le deţin organele noastre rezultă următoarele aspecte mai importante care caractesizează activitatea unor jurişti din oraşul Timişora.-

Cultivarea cu perseverenţă a unor legaturi cu cetăţenii străдai, cu care prilej fie că se elogiază modul de viaţă din occident fie că urnëresc anumite avantaje materiaLe in ţară sau cu ocazia unor deplesǎni in strǎinătate -

In acest sens ne este cunoscut juxistul BUGARIU AUREL din Ingoj, element cunoscut că a făcut parte din delegaţia permanentă jud.P.iN.T. care intreţine legaturi cu unil avocaţi plecaţ dia taxe noastră in occident. In luna iulie 1972. acesta a adus in incinta Tribunalului jud. Timis pe avocatul IASCHITZ GEORGE care domiciliază la New York - S. U.A. și are. îa Bucureşti o nepoata ANITA NASCHITZ, cercetátoare la Institutul de cercetari juridice de pe Iingă Academia RoS.R. In decursul discutjillor BUGARIU AUREL a prezentat elogios condititile excelente de avocat pe care le are NASCHITZ GFORGI in S.U.A.g faptul că cistigă foarte mult, prezentind fotografil asupra modului de viaţă don S.U.A Cu acest prileja rezultat relaţille lui NASCHITZ. Go cu judecătoarea BADEA M. care l-a primit in cabinet, discuţille cu ea vizind modul de viaţă din occident care a fost prezentat elogios.-

> Avocaţǐi

PAUL şí altil caută cs prin legături in apara cadrului oficial, să contracteze susţinerea de procese cu cetăţeni străm ini, urmind obţinerea de chemări in străinătate, de valută şi a unor cistiguri ilicite.-

Nr.R.D. $5346 / 1146 / 6 . X .1972$

- Avocatul HEIM IOSIF cu toate că pressedintele
colegiului l-a atenyionat in sensul de a respecta cadrul legai, continuă să intreţină legături cu străini, in special cetăţeni R.F.G oferindu-se de a apăra din oficiu diferiţi cetăţeni germani, sau aslguxind consulteţil juridice reprezentantilor unor fixme din R.F.G.-
- De asemenea avocata L. apămă din oficiu. cetăţeni străini obţinind in schimb multe avantaje materiale, aşa cum este cazul unui francez şi a unui italian pe care 1-a vizitat cu prilejul une călătoril in occident.-
- Avocatul $\int$ este cunoscut că $s-a$ pro. ocupat insistent de cultivarea unor relaţil cu cetăţeni străini, indeosebi jugoslavi, obtinind Llegal o serie de avantaje pecuniare sau materiale. -

Recent el se menifesta nemultumit de frptul că procedura existentă î́ cazul stră1n2lor nu-1 facilitează obtinerea unor venituri peste plafonul legalo-

- In codrul legăturilor cu străiní, informaţíile melevă şí cazul avocatului DANDEA VIOREL, fost legionar,care realizind o apropiere feţă de unil jurişti tineri, elogiază cultura occidentală.

Acelaşi element a intrat în relaţil de corespondenţă cu numitul CIRJE IOAN jurist din New York, unul din cele mai active elemente legionare din S.U.A.o ostil orínduinii socialiste si care i-a solicitat fotocopierea unor materiale apămute în zlarul "Mribuna Aradului" semnate de BUTARU TOLIA, element Iugar care indeplineste funcţil de conducere in cadrul emigmaţie romĝne din SoU.A. Intrucit acesta solicita scoatérea pe căi ilegale a acestor matorlale s-au luat măsuri de a se preveni această acţiune. -

Din datele pe csre le-am detinut, avocaţí
ciştiguni pe căi ilicite, acumulind bunuri, cees ce a impus semnalarea lui La Legea 18, întrucit era posesomul unei sume de peste 340 mil lei. -

- Se detin unele informaţil din care rezultă că
§1 alţil, ̂n prime-
Le zile ale lunii, datorită cllentelei acaparate s zat plafonul de 6000201 si pentru a nu crea suspiciunt intxă în combinaţie cu alţi avocaţi impăstind cu ei cistigurile
sau folosindu-se de numele lor. In acest fel se practică avocatuxă clandestină care este destul de frecventă. -
- In contextul acestor preocupări gi avocata prsctică avocatura clandestină, cunoscindu-se faptul că farmă să aibe delegaţie a convenit in mod particular cu ${ }^{\text {a }}$, pretinzind suma de 700 lei. iar după ce a obşluut această sumă in afara cadrului legal a refuzat să efectueze serviciul jusidic.-
- De asemenea avocatul nun, a pretins sume de bani ceea ce a determinat pe un cetătean să se yevolte, avîad în vedere că in cîteva rînduxi toa avansat sume de $500-600$ 1ei fuacua a solutiona, apărarea in cauza existentă pe rol la Judecătoria Timisoara. Tste cunoscut faptul că si avocatul pe ling ou onowiul oficisl primeste mita de la clientio-
- Iste cunoscut faptul că avocatul
introun timp relativ scurt şi-a cumpărat un apartament compus din 4 camere, care 1-a costet 130.000 1e1, un autoturism, organizind petreceri la care porticipă si unil procurori, precum şi judecătorul

De altfel acest judecătox tînăx de la Judecătoria Timisoara, este imoral, conduce sedintele superficial. provocînd confuzil si diminuind prestigiul instantei.-

- Este cunoscut faptul că uni̊ avocaţi de formaţie modestă, care in general nu-gi nealizează plafonul, din anumite venituri nejustificate simau realizat proprietatea asupra unor apartamente, cumparcind şi autoturisme, in această situatie eilnd avocatil :
csre au fost semaalayi confolugit 18.-
Menţionăm că. pe Linie de militie au Iost In cexcetare avocetुil
รู pentru considerentul că au existat date din care rezultă incasarea de sume necuvenite, In afara onomaxiului legal.-

In cadrul tinerilor avocaty au existat unele nemultumixi, comentează negativ invocindu-se faptul că au ciş tituxi mici, au 1i. se asiguxă locuinţe. In acest sens filnd
cunoscuţí avocatyit din Colegiul de avocati Timisoara.-

Organul nostru are in vedere elucidarea unoz legături pe care le cultivă această categorie de elemente cu cetăţeni străini precum şi concretizarea stănil de spinit existentă in acest mediu.-

## Doc. 3

12 octombrie 1972. Raport întocmit de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne, pentru a fi trimis Direcţiei I - Bucureşti. Documentul este semnat de It. col. Bota George (şeful Serviciului I) şi de col. Terziu Rusalin (şeful Securităţii) şi conţine informaţii privind avocaţii supravegheaţi informativ sau cu probleme penale din judeţul Timiş.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 4-6

INSPECYORATUL JUDETEAN TIMIS AL MINTSTERULUI DE IVTERNE

Nr.1/I/00 25663 din 1972

SMRICT SECRET
Exemplarul Nr. 1


Ca゙tre
MINISTERUL DE INTERRE

- Direc市ia I-

BUCURESTI


La oxdinul transmis de tov.Colonel IANA AUREL privitor la unele date operative despre avocatil ce-i incadrează Colegiul Judeţean Timiş, raportăm :

Există un număr de 101 avocați, din acest numă 41 sint cunoscutí cu antecedente politice, astiel :
-9 legionari (in evidenta generala) ;
-7 P.N.T.-isti din care 2 in D.U.I.; l S.I.G. si 4 ̂̂n evid.generală ;

- 4 P.N.I. din care 1 în S.T.G., 3 in evidența generală ;
- 14 diversi din care 1 în D.U.I., 13 in evid. generală ;
- 5 pe linia Serviciulut 3 din care 1 in D.U.I. I in S.I.G, si 3 în evidenţa generală ;
- 1 suspect de evaziune (evid.generală)

Din ceil cu antecedente politice au detinut funcţil un număx de 7 elemente, după cum uxmează:
1.- IRINESCU PAUL - fost seful politiei legionare din Botoşani sif fost condamat in 1941 la 2 ant pentru participare la rebeliune.-
2.- BIHOIU NICOLAE - fost membru în delegaţia permanentă P.N.T. pe judeţul Timiş.-
N.R.R.D. $5346 / 1223 / 12 \cdot X \cdot 1972$
3.- BIZERIA IOAN - fost membru in delegatia perma. nentă P.N.I. pe judeţul Tinis.-
4.- OPREA GHEORGHE - Post ajutor primar P.N.I. pe oxaşuI Timi.goara.-
5.- FODOR ALAXANDRU - fost in, Comitetul de conducere a Partidului Maghiar din Thisisoara.-
6.- LAZARESCU VICTOR - preşedintele P.N.C. pe oraşul Lugoj.-
7.- Stanescu panait - fost in C.C. al P.N.T. -Tineret.-

După 23 August 1944, din rîndul avocatilor existenti inscrişi in colegiu nu avem cazuri de condamnări pe linie de securitate si militie.-

Au fost 3 cazuri de elemente internate in C.M. ca urmare a functilior politice detsinute

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. - Blizeria Ioan } \\
& \text { 2.- PENTIA AUREI } \\
& \text { 3.- SmANESCU PANAIT }
\end{aligned}
$$

A mai fost cazul avocatului IUSTIN ZEHAN arestat in 1959 pentru manifestăni duşmănoase şi pus ulterior in li-bertate.-

In prezent nu sint cazuri de svoçţi care execută condamnări. Este in curs de judecată avocata din lugoj pentru înşlăciune in dauna avatului particular.-

In prezent se află in cercetarea organelor de militie pentru luare de mită avocații :


Fac obiectul muncii informative :
a/.- pe linie de securitate :

- 4 urmaritisi prin D.U.I.
- 5 in S.I.G.
- 32 in evidenţa generala
b/.- pe linie de militie :
- 2 elem.pentru luare de mită şi alte afaceri.-

Din datele existente sint cunoscuti cu legături de afaceri cu procurori si judecători următonil avocati :


SEFUL SERVIOIULUI I It. Colonel,

BOTA GEORGE

Doc. 4

20 octombrie 1974. Hotărâre privind deschiderea dosarului de problemă „Justiţie", întocmită de mr. Vasilievici Roman din Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne, Serviciul I. În document sunt prezentate instituțiile juridice care funcţionau în judeţul Timiş, numărul de angajaţi al acestora, numărul de persoane aflate într-o formă de supraveghere informativă şi motivele care impuneau deschiderea dosarului de problemă.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 1-1v)

INSPECTORATUL JUDETEAN TTMIS AL MTNISTERULUI DE INTBRNE

- Sexviciul 1 -

STRICT SBCRET
Exemplan unic.-

$$
\begin{gathered}
\mathrm{H} O \text { I } \perp \mathrm{R} \text { I R B } \\
====================== \\
20 . X \cdot 1974
\end{gathered}
$$

## privind deschiderea dosarulut de

 problema "JUSTITTE"Printre organele prinotpale ale administratiel de stat caxe traduc in vis ̧̧a pulitica paxtiàuiut privind apănaxea ordinet de stat sti de drept din boma noastră, se atLá s1 justIt1a.

Pe neze judetului mimis igi desfăsosmă activitatea ua număr de trel judecătonil ou instante penale gi civile (Mundsoaxs. Lugoj sit Deta) sỉ mribunalul Judetean ca Lastanţa de recurs. Pe Lingă tribunal funcţonează coleglul de avocsţi ou două birouri de asistenţă colectivă si o grupă ou acelag profil în oraşul Deta.-

Procuratura, organul de supraveghere, este organizet pe tret unttathi locale (MAmisoara, Lugoj gi Deta) st una judeţeană. -

Tot de justitte apantine Notariatul de stat şi Arbitwajul de Stat cane dispun de o independentă relativă, filnd subordonsty pe Linie profesionala foruxilor centrale ias pe 11nie administrativă celon Locale.-

In sfena justithle 1 îş desfăşoară activltetea peste 350 de salanLaţ, din rîndul carnora peste 60 sînt cunoscuti ou gatecedente politice gi penale, unil dintre ei deţinind chiax functil de conducece în cadrul unor partide si organizaţi burgheze git Tasciste aş cum sint LAzARESOU VIOTOR fost viceprese-
dinte al P.N.C. STANBSCU PANATT BuLU fost in C.C. al P.N.T. tlaexet, OBERST ZOLTAN 土ast fa Comitetul de conducere al partidulut Meghier din Timisgoere, OPREA GHBORGBE mombru in P.N.L, g1 ajutor de primax in ox.Constanţ si glyil. -

De asemenea unil dintre angajati au fost semnalati

 inatabe su refuzat să se inapoleze in tară.-

In arama celox do mai sus mat apar st alte probleme de interes operativ peatru oxganele ininisterulut do Iaterne, ceea ce lmpune o ummămine organizată ̧̧i califloată a persoane Lor suspecte, Locurilow gímedillox ce pot Lavoriza săvirsires unor infnactiuni indreptate impotstva securitătil gtatului sau ordinet de drept.-

Pentru realizarea unor sarcint pe Liata muncti desp curitate se Impun e I Luete urmätoarele masuri :

- Intenelifcares ummérixif Intormative a persornelor cuprinse in baza de lucru cit git a supravegherti luformoth ve genersle :
- depisterea pergoanelor care Incesrcă să desfă-
 Le si. de stat din bere nosstră ;
- modul in care persoanelo avizate oft gi restul de selariafi respectă prevederile legale ou privine la aparares secretulul de stat ;
- cunossterea unor aspecte S1 Ienomene negative care prin urmánile lor pot pune in perlcol securitatea statului st a ondinet de drept ;
- desfăşurarea unel muncl preveative, pentru pre venirea räminerit in strălnătote a unox persoane.-

Faţă de cele de mal sus,

> PROPUNEM:

- Sa se aprobe deschiderea dosarului de problemă "JUSTITIE**-

OFITER PRINOTPAL Malos,

Doc. 5

2 decembrie 1976. Notă întocmită de informatorul "Mureş loan" cu privire la unele „aspecte negative din activitatea organelor de procuratură şi justiţie". Informatorul critică neglijenţele manifestate de procurori şi lipsa de fermitate în aplicarea legilor, apreciind că „Procuratura apără infractorii mai bine decât avocații"'.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9676, ff. 25-27)

## NOTA INFORMATIVA

COPIE

Cu aspecte negative din activitatea organelor de procuratură şi justitie.

Deşi încă din aprilie 1970, la consfătuirea cu cadrele de bază din securitate, militie, procuratură si justitie s-a scos în evidentă unele lipsuri şi neajunsuri din activitatea acestor organe, accentuînd că, este cu desăvîrsire inadmisibil ca tocmai oamenii legii să comită ilegalităti, ei însăsi fiind elemente slab pregătite în scolile prin care au trecut si devenind în prezent nişte practicieni înguşti, ignoranţi, care abordează problemele in mod Ingust, simplist, după improvizaţii de moment.

- Lenin a pus bazele politicii penale a statului socialist şi a conceput printre alte principii de bază, şi pe acel al combaterii fenomenului infractional.
- Aplicarea arbitrară a legii sau omisiunea de a o aplica, cons tituie un prost exemplu pentru cetăteni şi, ̂̂n acelaşi timp, o primă de încurajare a infractorilor, din partea insăşi a celor chemaţi să o aplice.
- că mai sînt unii procurori sau judecători care consideră că trebuie să se poarte "blînd" cu infractoxii şi îi "iartă" sub diferite forme, redîndu-i societătii fără a fi reeducaţi, sau achitîndui-i, deşi au existat probe de vinovăţie;
- că democraţia presupune respectarea strictă a legii, ca o cerinţă obieçtivă a dezvoltării sociale:
- că, dacă în societatea noastră, mai există eameni care încalcă legile statului si normele eticii si echitătii socialiste, aceasta se datoreşte-în mare măsură- persistenţei în constiinta lor, a unor conceptii inapoiate, a vechii educatgii burgheze, dar şi datorită unor greşeli şi lipsuri din munca noastra,
- că a trata"cu blîndete"unele infractiuni, considerate "mărunt înseamnă o înţelegere gressit a lucrurilor;
- că a gîndi ca infractiunile vor dispare de la sine, în virtutea dezvoltării fireşti a socjetăţi, insemnează a dezarma î̀ faţa infractorilor.

Desi de la această consfătuire au trecut mai mult de 6 ani si secretarul general al partidului a mai atras atentia asupra acestor fenomene negative, în alte cuvîntări ulterioare pînă în prezent. Cu toate că ideile de mai sus şi-au făcut loc şi in multe articole din actele normative noi anărute, în anii din urmă, precum ģi în Programul partidului sii Documentele Congresului al XI-lea.

Practic, răul persistă şi se întinde, sub cele mai variate aspecte, legile sînt încallcate sau nesocotite, chiar de către cei chemati să le aplice.

Oamenii nu au pentru legi decit un respect relativ (vorbesc ou două întelesuri), că avem prea multe legi, că nu le pot cunoaste nici judecătorii, că legile sînt elaborate numai ca studenţii să aibă ce să inveţe, că legea are (ca şi un băţ) două capete şi depinde de simtुul de orientare al fiecăruia,să poata uza de un capăt sau de celălalt.

Un vol negativ joacă avocaţii, care dovedesc, concret, oameniloc că este cam aşa cum spun cei de mai sus.

Azi, cind fluxul informational este in crestere si nivelul intelectual ai tuturor este aşa de ridicat, fiecare cetătean cunoaşte si poate să-ti enumere, cu date concrete, cazuri de oameni din societatea noastra, care, au furat, au delapidat, s-au f̂mbogăţit sii nu au pătit niciodată nimic sau dacă au păţit cîte o mică supărare, a fost de scurtă durată si, cu bani şi cunoştinte, totul s-a aranjat.

Grav este că aceste păreri, vorbe ce trec de la un om la altul sînt receptionate de tineret, care le traduce în viaţă, prin atitudini de huliganism, de lipsă de respect faţa de toţi, de parazitism etc.

Cum să-1 pot eu convinge pe un asemenea tînăr, vorbindu-i cu fraze meşteşugite despre drept si dreptate, cind el stie, de la părinti, rude, vecini sau altii, că $x$ ori y a făcut curaté faptă infamantă pedepsită de legi, pentru care în mod normal trebuia să facă atítia ani puşcărie, dar că avînd bani şi relaţii, etc.în final n-a păţit nimic.

Deşi art. 1 din c.p.p. prevede că nici o faptă penală nu-treb buie să rămînă nepedepsită în realitate aceasta nu se respectă. Primii care încalcă aceste principii sînt procurorii, care (upă părerea mea s-au transformat din acuzatori, în aparători ai înculpatilor.

Ca să vă convingeţi participaţi la dezbateri şi veţi vedea că cel mai leness participant la ceea ce se judecă este acesta. Procurorul asistă plictisit, pe jumătate adormit, abia apucă să se termine. Vin în faţa instantei probleme interesante, ridicate de viaţă, le aduc pătile si martorii: procurorul ar trebui să le sesizeze, să pună intrebări suplimentare, să extindă rechizitoriul asupra unor martori mincinosi, care fățiş denaturează adevărul, etc. si reprezentantul procuraturii se face că nu bagă de seamă,se face că nu inţelege, pentru ca să-nu-şi complice existenţa.

Cind i se dă cuvintul, procurorul ar trebui să vorbească tare, răspicat, pe înţelesul tuturor, să facă istoricul faptelor pentru care sînt trimisi în judecată inculpatii, nu pentru judecători; ci pentru pllblicul din sală, căruia îi facem educaţie în acest sens. Dra deobicei acesta vorbeste f.încet, omul din sală nici nu aude nici nu pricepe des pre ce e vorba si avînd în vedere că sentintele nu se pronunţă imediat, pleacă acasă cu ceva confuz în capul lui-despre ce s-a întîmplat.

Am avut ocazie să văd tov. militieni şefi de posturi, lucrînd cu multă dragoste si zel la alcătuirea unui dosar de cercetare penală: muncă migăloasă, luare de depozittii, de martori, declaraţii scrise cu mîna,etc. si după ce dosarul a fost terminat, după săptannini de muncă, suu chiar luni, să ajungă la procurorul cutare, care a găsit un chitibus undeva, sau a dat o interpretare personală, etc. şi i-a pus munca militianului la coşul de gunoi, dînd ordonanţă de scoatere de sub urmărire a inculpatului, care ulterior îi rîde în pumni şefului de post. Am avut ocazia să cunosc dosare care -în mod inexplicabilsub tot felul de motive neserioase si chitibuşuri, au stat în faza de urmărire penală, ani de zile, desi nu erau deloc complicate, pînă s-a ivit un salvator decret de amnistie sau graţiere. Atunci cu mare pompă procurorul a dat rechizitor sii a cerut dondamnarea, stiind dinainte ce se va întîmpla, ca la teatru, cînd cunotşi finalul piesei ce se joacǎ.

Si în prezent dacă urmăriţi condica de pronunţări a instanţei la procesele penale, se observă: condamnări foarte mici (deşi faptele sînt grave) sii acestea ... graţiate.

Ca exemplu, am susprins o discutie intre doi avocaţi, in legătură cu plecarea judecătorului COSTESCU R. de la Lugoj la Timisoara; il regretau, pentru că (zicea unul si celălalt aproba) "c. a fost un om cu care te puteai intelege", nu a fost ca "nebunul"de LUKACS EUGEN, pentru că, acolo unde COSTESCU dădea un an închisoare sau maximun
un an sij jumătate, "nebunul" pronunta trei ani.
In C.a.p. se fură şi în campanii şi înainte si după... dar
nimeni nu-şi dă silinta să prindă pe nimeni. Treaba org.de militie, că de aia avem militie ca să ne apere si să-i prindă pe infractori,iar ei, (conducătorii) au alte sarcini si nu eate bine să se pună rău cu oamenii, pe care mîine, poimîine poate îi chemi la lucru.

Org. de militie zic că apărarea avutului obstesc revine in egală măsură tuturor cooperatorilor și conducătorilor ̂̂n special, că aceş tia trebuie să-i sesizeze în scris, ceea ee nu fac, etc.

Din toate aceste imprejuxări negative, intractorii profită si primesc-"o prima de încurajare", exact aşa cum a relevat secretarul. general.

Voi da acum cîteva cazuri de ilegalităti comise de oamenii legi

1. In 1975, in CAP.Sacosul Mare, au fost prinsi cu furturi de dos. $2700 / 75$ a fost condamnat la 6 Iuni închisoare pt.furt, la 2 oct. 1975, solutie mentinută prin respingerea recursului de către Irib.Jud. la 8 dec. 1975. Pedeapsa a executat-o respectivul aproape in intregime.

Colegul său . Insă, avînd avocat şi mergînd pe alte căi, deşi a primit la Jud. Lugoj (in dos. $2820 / 75$ ) 7 Iuni, aşa cum era normal a reuşit o performanţă neaşteptată,să fie achitat în recurs; i s-a admis o expertiză, un expert chimist istet, a venit la CAP., a luat probe, a luat informaţii, ce o mai fi făcut, a conchis că paguba este mai mică de 500 lei, - deoarece ingrăşamintele nu aveau concentradia de azot de nu ştiu cît la sută, etc. Si mai mult decit at̂̂t; Trib. Jud. nici nu a trimis cazul la comisia de judecată pentru a se lua o mả̉ sură de influentare obştească! Ia 16 iunie 1976.

Ce o fi spunînd opinia publică, masa de cetăteni din satul Sacoşul Mare, despre aplicarea legilor in statul nostru? Cind toti au ştut cum au stat lucrurile şi că faptele au fost absolut aceleaşi, descoperite, dovedite gi recunoscute? Mai putem noi să le spunem in conferinte şi intîlnixi cu cetătenii că legea este egală ptototi?
2. In dos.procuraturii $N r \cdot 367 / \mathrm{B} / 1976$, Postul de Militié Boldur a incadrat corect ptofaptele infractorilor:
retinind că au comis 3 infractiuni, nerespectarea hot.judecă toreşti, tulburare de posesie în dauna avutului obştesc si distrugere in paguba avut, obştesc. Se arată că s-a Ancheiat si cu sechestru asigu rator pe averea imobilă (casa) infractorilor pentru suma de peste 20.000 lei.

Cum procedează procurorul
? Procedează ca un avocat a cărui menire este să ysalveze" pe "bieţii oameni" sau (dacă aceasta nu va fi cu putinţă) să "nu-i apese prea tare".
a) In primul rînd, dînd rechizitor de trimitere în judecată, Le reduce $1 / 3$ parte din fapte, în sensul că îi scoate de sub urmărirea penală in privinta infractinuii de distrugere în dauna avutului obştesc,pentru lipsa de intentie directă, fäcind o teorie stranie: că dacă ei au intrat peste sămănătura Cap. si au semănat ei, nu au avut intenţia de a distruge sămînta Gap. ci de a introduce in sol săminta lor, etc.
b) odată cu asta, nu se pronuntă clar in privinta pagubei adusă cooperativei (CAP.Boldur) spunînd cä răspunderea e angajată g pe cale civilă gi trece cu vederea peste sechestrul asigurator aplicat, care măsură urmează să fie anulată。 Deci apărarea avutului obştesc rămîne o vorbă goală.
c) Mai departe: dintre martorij propusi, "omite" pe ing. CAP. ing. at care, dăduse o declaraţie la CAP anexata de noi la dosar (fila 20)nr. $2458 / 1976$ al Jud. Iugoj. Acesta n-a fost acul-
tat nici la militjie, nici n-a fost propus pt.instant̆ă. Omiterea acestui martor nu a fost intîmplătoare. Consider că este f.importantă şi Procuratura avea ocazia să depisteze în alte două directifi, alte infractiuni si anume:

- ing. C.S. declarase că în toiul disputelor ce au avut loc (1a 23 apr.1976), cu ocazia tulburării de posesie asupra terenului $C A P$, mama inculpatei $F_{0} V_{0}$ anume : a spus că ele nu vor ceda pămîntul la CAP, că s-au făcut acte false, etc.dar că(citez textual:) "am două rînduri de galbeni, mari" pe care îi dau şi îi mănînc, dar nu mă lą"!
- acelaşi ing. C.S. declárase că a zis, că i-a spus ei un procuror de la Timişoara că pămîntul este al ei si că nu are nimeni dreptul să i-1 ia si că toate sentinţele s-au dat̆ gresit.

Cred că este legitimă intrebarea: de ce acest martor a fost omis ? gi întrebarea următoare: oare a întreprins Procuratura locală Lugoj ceva pentru a afla adevărul în problema"aurului" (galbeni) gi în cea a "procurorului" de la Timişoara care a încurajat-o pe inculpată să aibă asemenea comportament faţă de lege si să nu respecte 8 hotărî judecătoreşti pronuntate în defavoarea ei, să aibă curajul să declare că acestea sînt gresite? Cine este în spatele ei si o incurajează?
d) In scopul vădid de a le uşura situatia, în recizitor, procurorul trece usor peste faptele grave f̂ncălcările de lege dovedite care îi încadrează ̂̂n textul art,respectiv din c.p. tocmai esenținalul este trecut cu vederea, din nebăgare de seamă:

- astfel nu accentuează că F.V. a smuls ţăruşul bătut de ing. si l-a aruncat, iar după ce acelaşí inginer I。N. I-a bătut din nou, nịci cel de al doilea ţarrus. Deci faptă repetată, dovedită, agravantă, este trecută cu vederea.
- nu se accentuează (ceea ce au spus martorii) că inculpaţii au somat pe tractoriştii Cap. să se dea jos de pe tractoare că în caz
 trecut cu vederea.

In concluzie, procurorul I.P.nu s-a arătat preocupat nici de acuzarea inculpatilor, nici de recuperarea pagubei aduse avatului obstesc. Socotesc că, după intima sa convingere, aceştia ar trebui să fie achitati.

Drept urmare a scoaterii de sub urmărire penală pentru una din infractiuni, inculpatul atitudine obraznică faţă de preşedintele instantyei, vorbind insolent şi arătîndu-i hîrtia primită, declarînd că nu întelege pentru ce mai este el chemat aici, de vreme ce a primit inştiintarea că este scos, etc.... Iată că infractorul a primit "o primă de încurajare" exact asa cum se spunea in materialul prezentat.
3) In dosarul Procuraturii locale Lugoj nr.610/B/1976, CAP. Boldur a înaintat plîngere penală împotriva învinuitilor si nu care au sustras de sub sechestru o vacă, legal sechestrată, pentru asigurarea creantei CAP. î sumă de 5457 lei stabilită prin hotărîre judecătorească, rămasă definitivă şi pusă în executare.

Dessi fapta este prev. de art. 244 c.p.,deşi a fost devedită, deşi legalitatea sechestrului nu poate fi pusă la îndoiala, deoarece, aver sentinta judecătoriei prin care i s-a respins contestaţia Iui indu-se si decizia Trib.Jud. prin care i s-a respins recursul, stabi-lindu-se că vaca este proprietatea debitoarei urmărite şi nua contestatorului.

Făcîndu-se că nu ştiu nimic despre aceşte hotăxîrí (două), atît postul de militie Boldur,cît si procurorul _un au luat fătiş apărarea invinuitilor, in scopul de a-i "salva" de la aplicarea legii penale, infractiunea de sustragere de sub sechestru.

- primul a propus scoaterea de sub urmărire,
- secundul a dat ordonantă de scoatere, pe motiv că sechestrul. nu a fost legal aplicat.

Aceasta cu toate că CAP. In plîngere a indicat cele 2 hotărîri din care rezulta legalitatea sechestrării bunului. Atît postul de militie cît şi procurorul au dat dovadă că nu-i interesează avutul obştesc: dacă CAP. Boldur va putea încasa vreodată cele 5457 lei de la debitoarea urmărită, dat fiind că, în afară de acea vacă, nu are alte bunuri urmăribile şi executorul a făcut proces verbal de insolvabilitate sुi anume:

- pe lîngă faptul că au luat apărarea infractorilor, au refuzat să aplice poprire asigurătoare pe salarul lui care este angajat la C.F.R., răspunzîndu-ne căøtrebuie să ne adresăm pe cale civilă.
- au emis teoria că infractiunea nu este impotriva avutului obstesc şi. (chiar în ipoteza că i-ar fi trimis in judecată) tot nu am fi putut fi despăgubiţi pe această cale. Deşi CAP sînt organizatii obşteşti, care funcţionează potrivit legii sil desfăşoară o activitate de interes social (aşa cum se exprimă art. 145 cop .) totuşi (zic dînsii) nu e vorba de avutul obstesc. De care oare va fi fiind vorba? P.S. - Nu trebuie să uităm că de la a eastă procuratură în vara lui 1974, a fost arestat şi condamnat procurorul $\ddagger$, care a luat mită de la un şofer pentru a-1 scoate de sub urmărire.

4) In dos. procuraturii Nr. $831 / \mathrm{B} / 1976$ au fost scoşi de sub urmă. rire: desi (directorul scolii din Sinersig) f̂mpreună cu si
deşi a fost dovedit că au furat un porc de la CAP.
Nu cunosc amănunte despre acest dosar, dar ştiu cằ a venit inştiintare, In acest sens de la CAP. Ohaba Forgaci şi faptul a stînit senzatia, intrucit oamenii ştiu în sat că cei de mai sus au făcut şi alte ilegalităti。Iar este preşedinte al comisiei de judecată.

Deci, încă odată, Procuratura apără infractorii, mai bine decît avocatil.
02.12 .1976.

## ss "Mures IOAN"

## OBSERVATII:

Nota este dađă ca rezultat al instructajului anterior, legat si de sarcini cu caracter general, care s-a repetat. Elementele din notă nu sint cunoscute in evidentele noastre

- Copie de pe notă la Serv.I。legat de aspectele din teri-
- In ceea ce priveşte cu cei din Lugoj, semnalare la
toriu. partid.

O copie de pe notă la tov.Lt.Vid pentru exploatare la dosarul de problemă.
3.XII. 1976
ss Mr. Gavra Vasile
Cazurile vor fi scoase şi predate tov. Gl. Romanescu pentru a dispune şi rezolva cu organele de procuratură. Noi trebuie să stabilim cazuri de mituire pentru ca împreună cu organele competente să le rezolvăm şi să fie luate măsuri asupra vinovatilor.

Doc. 6

27 ianuarie 1979. Plan de măsuri privind desfăşurarea muncii de prevenire a activităţii ostile a unor persoane din domeniul „Justiţie" pe anul 1979, întocmit de mr. Vasilievici Roland din cadrul Inspectoratului Judeţean Timiş al Ministerului de Interne - Serviciul IIA.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 24-25v)

INSPECTORATUL JUDETEAN TIMIS AL MIVISTERULUI DE INTERNE

- SERVICIUI I/A -
$\qquad$


$$
A P R O B,
$$

```
PIAN DE MASURI
===========w=================
```

- privind desfäsurarea muncii de prevenire a activităţii ostile a unor persoane din domeniul "JUSTI. TIE" pe anul 1979.-

Sfera Justitfiel in Judetul TIMES cuprinde Proeuratura si Tribunalul Judetean, care au in subordinea lor 3 instan to (TIMISOARA, LUGOJ, DETAX $\S i-3$.procuraturi in aceleasi localităti, in dezbateri asistenta juridică fiind asigurată de Colegiul de asistenţă juridică, care are 3 birouri colective de asistentă juridică, structurate pe instanţele de mai sus. Pendinte de Justitie Punotionează Notariatul de stat Județean, ou o filială la LUGOJ.-

In sectorul Justitie majoritatea judecătorilor, procurorilor, notarilor - cu exceptia avocatsilor pledenti - sint incadrati politico si in ultimii ani, cu unele Tici exceptyi, nu ne-au fost somalaţi cu manifestari duşmănoase, denigratoare, legături neoficiale ou persoane străine, intentyii de evaziune sau alte aspecte caro să intre in incidenta muncii de securita-te.-

In prezent sint cunoscute in evidenta onganelor -de securitate un număr do (9)lemente care lucrează in Justitie (5 fosti legionari si 4 Poşti P.N. T.-işti), majoritatea lon in Colectivul de asistenţă juridică din Timisoara, persoane in verstă, in prag de pensionare.-

Pentru a cunoaste si preveni eventuala activitate recrostilă, pe care p despăsoară unele elemente dín justitie şi traPicui de influienta, necinstea care s-ax manifesta in acest sector, se impune a ri onientată munca in următoarele direcțif, in
conformitate cu ordinele Ministerului de Interne şi planul de căutaxea informatililor:
I.- Imbunătăţirea activităţii de cunoaştere pentru imprimarea unui pronuntat caracter preventiv muncii informativ-operative in rindul tuturor categoriilor de persoane din locurile sii mediile aflate in responsabilitate。 Descoperirea si liohidarea oricăsor fapte de natură să aducă atingere securității statului.-

- Dezvoltarea reţolei informative in problemă prin recrutarea de noi surse, care să ne poată sesiza din vreme manifestările ostile si antisociale, in cadrul Biroului colectiv de asistentă juridică Timisoara si Lugoj.-
- Reinstruirea retelei informative existente spre a ne semala toate manifestarile ostile, denigratoare, tendenţioase, ori de nemultumire existente in sfera Justitiei.-
- Termen:
- Se vor lua măsuri pentru folosirea mai ofensivă a reţolei informative si alte mijloace operative, pentru depistarea acelor juristi care fac aprecieri negative fată de politica partidului şi statului nostru. O atentie deosebiť se va acorda avocatului foNESCU PROHASCA ALEXANDRU din Tỉmisoara, care are asemenea manifestăi cŭruia i se va deschide-D.U.I. - ruk ipea desels.
- Termen: 15.03.1979
- Supravegherea ou atentie a acelor juristi care au fost identificaţi că in trecut au faccut parte din partide politice burgheze, au suferit condamari sau se află in relaţil apropiate cu fosti condamati. O atenţie deosebitua se váacorda celor 5 foşti legionari din BCAJ Timisoara (Vezi anexa 1)
 juristijon case exploatind sittuaţia deosebită a unor justitiabili, cer de la acestia sume de bani sau alte bunuri materiale promitindu-le rezolvarea in folosul los a proceselor in care sint implicatha. Aceste intormatiin wor fi trangmise oxganelok de militie sau daca organele de partid apreciază vor fi verificate de organele do securitate.-

Se vop avea, in yedere avocatili , judecátorul $\square$ procurorul
 semnalaţi ou asemenea preocupăni.-
II.- Contracararea intentilior cercurilom reacționare din străinătate de a instiga si polosi pe unii juristi din tara, impotriva orinduirii sociale si de stat din ţara noastră.-

- Vom aetions pentru verificarea comportarii juristilor stability in anic anteriori, prin diererite tari capitaliste, si vin sub diverse gcoperidi. In tara noastră, contactind anumite persoane. Dintre cel cunoscutyi pînă in prozent, vom avea in vedere pe unnattoril:
a) Avoc.IONESCU tITUS şi sotyia stabiliti in R.R.G
b) Avoc. NASCHITZ GHEORGHE, stabilit in S.U.A.

In scest soop vom identifica toate rudele lon din tară şi legăturile apropiate, lunîndu-se măsuri de verificare a lor.-

- Termen: 01.03.1979
- Vom intreprinde măsuri informativ-operative pentru descoperirea canalelor prin care unele informatil se scurg la anumite cercuri din străinătate, îndeosebi la postul de radio "EUROPA LIBERA".-

Pînă la 15.04.1979 vor analiza informetiile existente, staoilind in acelaşi timp măsuri ce vor trebui intreprinse in viitor.-

* Vom desfüşura o activitate orgenizata de pregătire contrainformativa a juristilon ce von efectua deplašri in străinătate in interes de serviciu sau turistic in scopul apăraxif lor de influientele nocive ale propagendei reactionare din Occident si do a ne informa operativ la intoarcere ou problemele cane să intereseze organul nostru.-
III.- Măsuri pe linia apărării secretului de stat şi de cunoaştere a actelon nomative privind relayilile cu cetăteniii străini. -
- Retceaua informativă va fi instruită in acest sens pentri a semnala persoanele suspecte ori alte nereguli care favorizează scurgerea de informatifi ce au caracter secret.-
- Se vor executa in continuare controale de fond, tematice, de sondaj in vederea ounoaşterii modului cum se respectă actele normative ce se referă la apărarea secretului de stat. Semestrial in toate institutiinle de responsabilitate se vor prelucra actele normative pentru ințelegerea lor unitara si. lichidarea lipsurilor constatate.-
- Se vor depista si verifica tobi juristiji gare intrebin relaţii neoficiale cu cetăţeni străini, vizitează ambasade străine, poartă corespondenţă cu aceştia, tărẵ a informa conducerea lor. (Vezi anexa 2).-
- Vor fi informate cu operativitate organele P.C.R. si Directia I-a cu toate problemele care apar in justitio si prezintă interes operativ, pentru contracararea tuturor aspectelor care intră în incidenţa activităţilor noastre.-

Maior VASILEVICI ROLAND

[^0]Doc. 7

15 martie 1980. Sinteză cu privire la unele aspecte negative identificate în cadrul Procuraturii Timiş, întocmită de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne - Serviciul IIA. Documentul prezintă disensiunile dintre procurori precum şi o serie de fapte imorale sau de corupţie săvârşite de aceştia.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 28-28v)

INSPECTORATUL JUDETEAN TIUIS AL MINISTERULUI DE INTERNE

- SERVICIUL I/A -

STRICT SECRET
Bx.nre1.
15.03 .80.

## S I N T I Z A <br> 

- cu privire la principelele informatii care se detin din cedrul PROCURATURII IIMTS. -


## Fortul

 judetului mIMIS, juristul , Impreună cu Judecătoriei Timişoara, caută să-i creeze greutăti in muncă noului procuror sef TM Juristul P— il discreditează pe TIIINCA în faţa subalternilor şi al unor organe locale ale puterii şi administratiei de stat.Această activitate, afimmativ are menirea să ducă la compromiterea procurorului şef IILINCA, care le-a devenit incomod fiindcă a descoperit unele abuzuri săvirşi-
 dofisquite că P■ plai plau favorizat pe unii justitiabili gi din avantajele materiale pe care le-au realizat a beneficiat şi pl

Despre procurorul
se afirmă că a primit diverse sume de bani, de la unii traficanti de aur gi valută,spre a-i scoate de sub umărire penală. In prezent procurorul sef TILINCA LAUREAN, descoperind mai multe dosare solutionate ilegal in acest fel de către CIn, a dispus redeschiderea lor.-

Se deţin date că procuroxul C A d de la Procuratura locală este un element imoral, alcoolic, afacexist. Cel în cauzä intretine legături de afaceri cu cetăteanul jugos-
 vizitat consulatul jugoslav din Timisुoara impreună ou M sotia lui c - cu ştirea lui - Antretine relatii intime cu MI, ou care se intilneste frecvent in hotelul "NORD" din

Timişoara. C realizează cheltuieli care depăsesc mult venituriIe pe care le realizează, in fiecare săptămină participă la petrecere traditionala (aşa zisa "JOIA BANAPEANA") la restaurantul "CONMINBNTAL" audia un concert simfonic, etc.

DinMAirge uñ rezultă că procurorul CoIn in anul 1976 si-a $\hat{1} n s u s i t$, în mod abuziv, de la KLUGMANN L. (fost cu domiciliul in Timisoara, Str.Circumvalatiunii), actualmente aflat in R.F. Germania, Pestalozzistrase 5, 8225 PRAUNREUN, mai multe tablouri, mobilier, etc. Cetăteanul vest-german il imputa in scris din R.F.Germania, insusirea acestor bunuri. -

Se mai detin date că procuromul U II este prieten cu judecătorul TL justitiabili, procurorul V Sm Antretine legături suspecte cu unele elemente afaceriste din mediul hotelier si procurorul A I ar fi un element alcoolic, omponia, decăzut.-

## - $-000000000-$

Doc. 8

23 mai 1980. Notă privind starea de spirit din domeniul justiției timișorene abuzuri, comentarii, nemulțumiri.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9684, vol. 2 f. 79)

Nr. 03562
Data 23.05.1980

$$
\mathbb{N} \quad 0 \quad \mathrm{~T} \quad \mathrm{~A}
$$



Se detin date că in domeniul Justitiei şi al avocaturii se comentează, cu nemultुumire, faptul că judecătorii gi procurorii care datorită afacerilor, abuzurilor sau al unor vicii sînt obligaţi să părăseasca justitia sau procuratura, ajungt cu mare uşuxintă, in Colegiul de avocatis unde-si amplifică activitatea antisocială.Ca urmare se depreciază, in mod simtitor, calitatea apărăxii în instanţă, această activitate gegenerînd in "goa. na după profit". Se exemplifică in acest sens ummatomii juristi, fosti magistrati sau procurori, care deşi compromişi, in activitatea anterioară, au ajuns in avocatură:

In prezent se afirmă că urmează să intre in avoca. tură alte două elemente corupte: procuromul $\quad$ sुi jurisconsultul de 1a A.G.V.P.S. Timişoara, $\square$ ambii alcoolici, afaceristi, compromişi.-

Juriştii opiniază ca aceste elemente să Iucreze ca şi jurisconsulti, spre a li se limita sfera atributiilor la un singur domeniu, implicit posibilitätile de a pexpetua necinstea.-

## Doc. 9

20 noiembrie 1982. Raport privind măsurile luate în cursul anului în problema „Justiţie", întocmit de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne Serviciul IIA pentru Direcţia I, Serviciul V din cadrul Departamentului Securităţii Statului - Bucureşti. Documentul este semnat de şeful Serviciului IIA, It. col. lanculescu Antonie şi şeful Securităţii, col. Mortoiu Aurelian.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 36-39)

NIX.I/A/I.I/0034.065/20.11.19882

> Către。
> DINISEERUL DE IWIERUE
> DEPARTARENPUL SECURIMAPII SMRULUI
> - DIRECIN I- -

> BUCURBSTI
> 논
> - SBRVICIUL V -

Ia oxdinul Dv.1rs.155/B.V/0077913 din 16.10. 1982 privind mäsurile luate in cuxsul amului in problema "JUSM. TII" , rapox tăm uxmătoaxele:

In enul 1982 activitatea infornativ-operativä s-a desi̊ ăsurat pe boza plazului de măsuri git a tematicil oriembative elaboxati de Direc市ia I-a, adaptată la speciftoul judetului TTHIS os-a urnărit în primul rinnd realizarea suprave gheril informative prin cunoasterea gi preverisea faptelos gil ienom menelox megetive, cexe intrĕ in preocupaxee organelos de secuxi-tate.-

Pornind de la mecesitatea exesterii capaci= tăłil de cunoastere si pxevenire, s-a procedat la reinstruirea retelei ezistezte, primite, recrutarea de noi surse, persectarea unor relatil de informare gi apxijin cu lactoxil de xăspundere din cele trei institufil, antrererea la o atitudine vigilentil gi combativa a unor persoase de incredere, inciusiv 2 sotili de cadxe K.I. anga jate in acest domeniu. -

De asemanea s-a tixut cont oă la specilicul judetyului mIMIS, in problema "JUSMIMIS" au avut 100 unele mutatii. Astiel, in ultimil 2 ani din Procurature gi Justitie au fost scosi un numara de 23 de persoane pentru dilerite papte in= compatibile, iar altil au iost trimisi in justitie.Ase s-a ajuns ca la Txibunelul Jude tean si judecŭtoriile existente, din 42 de judecătoxi murni 3 mu sint membxii de paxtid existind in genesal
mai mita corectitudine in exercitarea atribuyiunilor de serviciu. Prin schimbarile produse s-a a juns ca numarul avocatillor din colegiu se a junğe la 121 pentru umărixea cărosa a existat un singur informator.Pentru cresterea posibilitatatior de cunoastere in cursul anului a lost recrutat un informator git trei surse du aprobare. Ne propunem se m mi recrutarm un insormator in acest mediu, incît la sfirgitul anului să avem in problema "JUSIIPIs": 4 informatori, 2 colaboratoris gỉ 3 suxse folosit te cu aprobare. Ia stăpÊnirea situatiai oporative din problemă, au contribuit si_cei 2 informatori din legătum xa conduceril secuxitätif, recutafi pe linie legionară gi cave activează in mediu.-

Cu ajutorvl retelei 1 nform tive sía altor milloce de securitate, au Lost ifnalizate cele două activai inromativo. In D.U.I. "PREFECTUL" a fost elucidate satura xelatililor avocatului $\qquad$
 si a altor persoane, ou cotăţeanul vest-ge zman IONESCU TITUS , Lost prosect gi apol avocat in prumsoara, tre-
 se actुionează pentru influientarea so pozitivě.-

Prin D.U.I." "RRANCOFILUL" a fost veriPicata - ou aprobatea oxganclox P.C.R. - activitatea vicepaegedintelui Tribumalui Judetean THTU ROMULUS, care aze un trate fugit in Rramien in 1945. Inu s-a conflumat inform tia initială cum ca inatele fugar ar veni periom dic in taxă avind intîlniri cu Iratil săi, membisil P.C.R. ou funotrii de rüspundere. Despre fugaz nu se mal ounoagte nimic din 1964, Lar in torư mu a Lost din anvi 2945. A Lost informat Comitetul Jude tean P.C.R. despre neconfirmarea neterialului gi despre propilul proiesioma, politic gi moral, pozitiv al celui în caruză.-

In cele 2 nape (I.D.P.) oste ummăxt ta activitatea uncr avocati cu trecut politic, onpors In acest an a Iost luat in B.D. 2. avocatul ROSCOBAN ALEKANDRU , Post condarmat 1a 20 ani muncă. silnicá pentiu participarea in orçanizatia subvexsivă, repximit in 3.0. N.J. JTITS in 1981. Din urinérisẹa zwiomativă a avocatuiui IONESCU ALEXAM SRU, S-au obtimit insomatili din care rezultă ce̛ a comontat in mod tondentios Lať de o sursă, realitertile sociale din taza noostră.-

Fitind un element in virrstĕ, putin exaltat gi bizar in compostament, neavind influienta asuăe mediului, find luat in desîdexe de cätre avocatil din B.C.A.J., uxmează să fie avertizat de către organele noastre.-

Alte semalarm pe prosil de securitate din xîndul persosnelar ou trecut politic sau descendenti, nu există. Inu am avut cazuII In care persoane din institutil juridice sắ manifeste precoupare pertru trinitereá in strěinătate in mod elandestin, a unox ta te gi materiale, nedestinate publicitătii.Deasenenea nioi cu preocupăxi literoxe, stiln- tuIui RUVA MithiL , cunoscut că Irecventează antura juI uncs serit tori timigoxeni, avind pxintre ei gi prieteni intimi, intre ei aflîndu-se git poetul DAMiar URECHE , pring inn teatativă de trecerc frauduloasă a frontierei.-

Avocotul RUVA MIHAIL_, S-a oferit din oftciu să-1 apese pe DAMIAN URECHE , scontind că In acest mod, cu sprijimul vicepregedintelvi Judecattoriel Iocele CRISTEA VASILE - wa alt prieten al poetului - va reugi se obtină o condamnere la looul de muncă.-

Ilai reaulta eă avocatul RUVA MIHAIL as detine gi unele creatli ale poetului in care se vorbegte new gativ deapre unele oxgane de stat.-

In scopul elucidarxil a otivit踇if avocatulus
RUVAMIHAIL , s-a solicitat avizul oxconelor R.C.R. pentru a Ii lucrat pe linie do securitate. De asemenea in urme unor măsuxi combinative, a lost prevenită aporitio lui la proces oa a pănătoz din oficiu a Iui DAMIAN URECHE --

2ot in spixitul planului de mancë gi a tema. tiosi oxientative primite, au fost luate măsuxi de eunoastere gi prevenire a consecintelor de ordin politic, a starmior de epirit ereate ca umare a unor acte de coruptie si trafic de influientă, ori aplicarea ou rea credintua a unor acto normative.-

Rapoxtüm că activitatea de auncestere gi prevenire in această directie se desíăgoan introo atmosfora spe eifică de teamă si precautie, din partea celor vizatsi, avînd in vedere măsuxilo luato in ultimil $2-3$ ani, cind au fost inlăturate din Proouretură gi justiţie 23 de persoane, iar 2 au Iost trimise in judecată st condemma pentru faptele lor.-

Tnoluderea celor 23 de perscane compronise in B.C.A.J. a stimait discutii gi comentarii nogative in xindul. avocatilor cu vechime, inclusiv la cei cu functil de năSpundere. Astfol, se comentează că pină gii in oxinduixea burghezo-mogiemească, pentru a nu oferi motiv de suepteivai cei innläturatit din orgazele de juatitio, mu putcáu profesa un timp ca avocati in aceiagi localitate.-

Si in prezent, potxivit Decretului 285/1954 intrazea in avocatură se face pe bera umil examen concurs, lax scutirea de exsmen se admite de Ministexul Justitiei in cezuxi exceptionsle, pentru measite deosebite! uItexior printr-o hotărîre a Biroului Exacutiv al lifnisterului Justitiei, s-a procizat
că fogtil judecătoxi gi procurori mu pot Iunctiona un an de zile in $10-$ calitatea unde a profesat ca judecätori sau proousori. In cazul eelos din PIIISOARA mu s-a aplicat a ceastă regulă gi s~a creat o atmosiexă nesănŏtoasă de suspiciune reciprocè gi comentaril subiective, intre acegtia gi avocatili de meserie gi cu stegiu, ceca ce impune atentize din parteo noastră in analiza gil aprecicrea iniormatillor. -

Pomind de la aceasť realitate se constate eă avoca\$1i provenitsi din procuratură gi justitie, oxi oxganele II.I. de la bun inceput au devenit "plafonisti", filind cĕutati de justitiabili inn ideca cea acegtia pot arenje procesul in Pavoarce lox, prin relatifile es le au cu. Logtit low colegi din justitie gi procuraturǎ.-

Un caz eloovent a lost relatat de cätre informatarul nou recrutat "RADU", avocat cu stagiu st de prestigiu in THITSOARA, Ia care s-a prezentat fiul unui client de al său, care e axătat că, degi citic cä l-a apărat pe tetoll său in mod exemplay pentiu case a venit of el sč-1 angajeze, îl roagă să Pacĕ angajoment commn ou vinul din ceさ
 mod desi vinovat se poate aranja procesul să Lie abolvit de pedeapsŭ.-

Posedăm informatii despre mimulti evocati din aceast九ă categoste, dintre care vor if lueti in verificări numitui:

- Avocatur
 foot judecătos le Tribunelul Judetean, despre care se afirmă că se află in relatil de co xuptlie gi tratic de influienţă cu judecătorul a
- Avocatul $\qquad$ , fost pregedinte

- Avocatul
- Lost pregedintele
 torul. $\qquad$ .-
- Avocatul _ Post pregedinte al Judecătoriei din DISLA, semmiat că dispune de vemtuxi meri, avind clicntelă dubioasă, Riind supranumit gi "avocatul ticarnlor" acesto are rude apropiate in orgarul de militie.-

Sint semmalate relatif suspecte de trafie de influLenţă între avoceţil cu vechi staghu de sexviciu gi judecătoxi, conditiile meteriale in care träiesc acegtia, constituind un prim indiciu că se pretează la venituri ilicite.estifel, judecattorul.
de la Tribunalul Judetean este semalat că suapect in privinta relatiilor sale cu avocatil:

In prezent dispun de apartement, autotuxism, locuinţă amema ja tă, bijutexil. etc.-

Avocetul detagat din judeţul CARAS-SEVERIIT la B.C.A.J.DEMA, se află in cercetare le Iribunalui Judetean Iisnd reclamat de o femeie cĕ "1-a Iuot 100 C lei pentru a Sace cevo in interesul sotului ei inculpat Santwoun caz de omucidere.Din primele vexilieăxi intreprinse de orçanele noastre, zezultă a a acesta obさgroilegte ac̆ chotuiască ou justotia bilis, dispunind de milloace bănegti peste nozmal. Urmeeză ă. fie verilicat prin toate mijlcecele de secuxitate..

## 

rit in E.D.P. pentru txecutul său de fost pondanmet 1 a 20 ani muncă silmică pentru activmi subvexaive, reprimit zecent in B.C.A.J. - a lost semmiat ca. Antretyin relatif interesate cu o grestiexă git a obtinut unele aventeje moteriele de le juctititebilii cercetati in casul delapiderii sävixpite 20 pPCO. Sub acoperirea git in colaboxere cu orgenele de militio au fost flicute percbezltil domioiliare gi alte verifigäris dar care inač noou dus la obtinerea uncr pxobo meteriola care să permita luasee unox nêsuxi operative ssupre lui.-

In legüturs ou aspectole negative existente in institutilile juxidice, an special in rîndul avoce tilor, fectorii de xăspumdexe, personnele de incredere, precum ģi suxsele noastre, evidentiază of unele ceuze obleotive, ćare contri. buie la existengo situa tiei actualo determinind si conoxtasil neavenite.-

Decretul 11r. 181 din 21.07.1954 pxivind ozganizarea git exercitarea avocaturit in R.S.Romenia, se prevede oă "Asistente juridicä se acoxda prin Bixounile ooleotive $d \in$ sm aistents juridică orgenizate in codrul colegiilor de avoceti gi exescitarea proseaiunii de avocat de face mumai in cadruz BCAJ pe boza delegatiei semate de dirsector, etc."

In conditilie actuale exis to ate le TInts of. RA pentru 121 de avocati aint deotinate 2 Sncăperin, in oare se a Shä git drectomi B.C.A.J. Aga se Pace cä dizectamul nu are conditili de a discuta cu juctiviabilit, de a recomanda avocati corespunzëtox 1 pentru speclisicul cazului de opărat, iax ovocoఫii sint movoiti zŭ discute acasă sau $\hat{2} x$ alto locumi neindice to cu aceģtia. Aceat aspect devine gi mai negativ oind justitiobi-


Se comenteazä cu insistentgă cä Lxtzexea

In avocatuxă a Zogtilor procumx1 gi judecători，măsuxè Impuse d de către Hinisterui Justitiei，a Entăxit ideea justitiabililow cum că nu are no－ voie de un avoeat cu preatigiu，ei de unul care are relatil gi poote さezolva procesul Inn Lavoaxce 1 ui．．．＂Se mel comenteazä negativ Ioptul
 cん̈ aceAtia mu Igi au rostul in actul de justitio，unde totul depinde xumai de ei，judecätosii．．．Apëxaxea devine nstrel tormal⿺．－

In legätuxel ou aceste aspecto directomi．B．C．A．J． s－a expromat．In Rata informatorului＂RaDU＂cun oă：＂．．．．este sätul de avocatur足 git de functyie，deoarece ceea ce se facc acum este 0 tigranig， －vulgaxizaxe a actului de justitie．e．t Las B．C．A．J．a a juns o lada de guno1 ${ }^{11}$ ．．A dat ee exemplu cä pxin anit 1950－1960，a Jost de mite oni delegat la procese penele－politice，unde au fcsit prozunteto sentinge se－ vere，Inse doserele Intocmite au fost fixul cusum，acuzazea gi aparmarea
 parte si̊－a adug apoxtul la realizavea actului de justitie．Fai spunca cü ndesi se crnostea cu judeoătorul cu care a Iost deplasat atured la ARND，
 muial品 de eventuala incorectitudinc，ceca ce in prezent rui ar mil LacG nici un reprezentant al justitici．．．．＂

Conducerea Colegiului de avocati TIIIS，s－e pling gi In Lata organelos noastre despre aceste aspecte dind ca exemplu un caz recent，cîma Consiliul Colegiului atocatilos din gIIISOARA nu a avizzat primires a doi procuromi－STOIENESCU COAN din ARAD Si STEFATCU VICTOR din judetul CARAS－SEVERTN，daz a intervenit pox－ tru ei procurorul geveral la partid gi astiel s－a impus primirce ca avo－ catyi．－

Posta sccretare a Prooumaturil 100 ale， 1
NA，trebuta inläturatè din sexvicius cin anul 1980 pentzu gxeve neglijente in manipulazea documentelos，silna suspecta gi cu relatil du－ bioase eu uni土 justiglabili．－

Cu toute aceste，fapte In activ，nesilnd nici nembre P．C．R．，e Lost mentुnuta din dispozitia procurosului gef，la interven tio persoanelor din axaxĕ．－

Io un control zecent ce i s－a făcut，a Lost güsita cu as pecte si mai grave（buletin interm，circulare，neprezentate 10 conduce－ 1e，plicuri sosite de la diferite organe nedeschise de un an，compuri delicte neclarificate，etc．），dispunindu－se abia in 1982 Inlŭturarea din sesviciu．－

In vederea Imbunătu゙sinis nisum 1200 de cunoastere，pre－ venize gi combatere a fenomenclor de cocuptic gi trailc de Lxiluicnty in inotitutille juridice din sazo jude tulut TIIIS，preconiram luezea ux－ maัtoazclor maัsuxi：－－
1.- Greģterea capacitätil de cuncostere, prox dirijarea mai sistematicü a retselei inform tive din problemă, antrenarea unor surse er posibilitikit, recrutate pe alte linil de muncă gil recrutarea unor surse nois, in special dintre judecattori git procurori, din rinndul căzosa nu avem iniorm tori.-
2.-Folosisce mai Lutensivä a celaclalte mỉ loace de securitate, mu numal asupxa elementelor urmaxito din cadrul institutillor juxidice, oL git dintre unit justitiabilis. in cazuri mai deomebite in care se vor detjina informe til cünc se actionează pentru coruperea unor perscane din institutyille juxi-dice.-
3.- Vom avee in vedere unele reactis ale celor condarmaţi in timpul de tentiei (nemitumiti de nodul oum au Iost "ajutati" pentru bemii dati) precum 'ci a rudelox acestora, uxmärind a 12 avdiate acele persoane prin care poete if documentată activitatea acelos pexsoax care au fost corupte.-
4.- Se ve conlucza mat exiaient cu organele de militye - in special ou cele de cercetare pexala - pentru a se depista procuxésii gi judecẻtoxil care Lau mită, sau lac trafic de influtentua, in vederea "solutionăxil" ilegale a unct cou-ze.-

SEFUL SECUPTMATII
Colonel.

$$
1
$$


 ISORTOIU AURELIAN

SEFU SERVILUUSTS I/A

IANCUESCU AMONIE

## Doc. 10

10 mai 1983. Notă privind aplicarea prevederilor Planului de măsuri al Departamentului Securităţii Statului din 01.12.1982 în instituţiile juridice, la specificul judeţului Timiş, întocmită de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne - Serviciul IIA. Documentul este semnat de maior lanto Petru şi prezintă principalele instituții juridice din judeţul Timiş, numărul de angaja̧̧i al acestora, mutaţiile survenite în baza de lucru şi în structura reţelei, persoanele urmărite pentru relaţii cu cetăţenii străini şi pentru fapte de corupţie.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 57-60)

## - SERVICIUI I/A -

### 21.06 .1983

- A se acorde tuati atentia secnetani de seta, un for MendeAPROB: lo o'le sai ku se pregrite tat cinsdidoth enak, in a tue dive ptisecnutave
- La se follseados tehinica prestive Pivè ua inulie sai nis prefinte is lista: u loarile unde se vípuke aceesta keapuna rit prepad, ithoducure er.


- Opridemodonver oke
blequa mi sefrel serisciculu. PLANULUI DE MASURI al Departemen. sà se-/kufice wear kue \& tului securitaltil Statului din mozolvarea sarcikien eu 01. 中2.1983 in institutivile juxiacevre poblesued dice, Ia specificul jude tului - In dirkene intak unale TIMIS
caturi de Gnytia.
Cal. Ah?
in problemă, prevazută in plan a fost actualizat dosarul de problemă ou detele necesare reflectarii situathei operative reale din acest domeniu.Au fost obtinute tabele nominale le zi cu personalul existent in institutiole juridice din judet, despre cere sint mentionote date personale si ume le precizäri utile In initierea unor măsuri de verificare sau de altă ne tură.-

Reaulta că pe raza judetului phils functionează. următooxele institutil juxidice in care, conform plenuiui, orgenele noastre vox desfăsura aotivitate de seouri tate pe prinoipiul muncii $\overline{1}$ n obiectiv:
angajotis:
angajati:
angajati:
3.- Proouratura locelă LUGGO au $=5$. 4.- Procuratura locală DEEA cu
5.- Tribunelul Judeteen IIIIIS ou $=3$. angajati:
angajati;
2. - Proouratura locslä TIMISOARA ou = 17.
$=3$. $=14$.

1.     - Procuratura Jude fului mINIS ou $=13$. 6.- Judecătoria localä TIMISOARA = 19.
2.     - Jude cătoxia locală IUGOJ $=6$.
B. - Juciecătoris locela Dera ou $=3$.
9.- Colegiul de svoceti al jude-
10.- Biroul Colectiv de Asistenţă Juxidioă TI-

MISOARA
11.- B.C.A.J. din IUGOJ
12.- B.C.A.J.din DETA
13.- Notamiatul de Stat cu
14.-Arbitrajul de stat ou


La aperitía ordinului, baza de Iuoru ain problemä a fost constituită din: 2 D.U.I., 2. mape E.D.P. si in O.G.D. iar din punct de vedere informativ a fost asigurata ou 4. informatori, 2 colaboratori, 1 casa si 3 . surse ou aprobaxe.-

Pinà in prezent, pe baza mă surilor Iuate au avut Ioc umătoarele mutatii in structuxa B. I. gila reţelei:

- In D.U.I. avem urmărite $=$ 4. persoane, din oare 2. au fost deschise in 1983. A fost finelizată actiunea "PREFBCIUL" prin reorutarea informatorului "RADU".-
- In mape E.D.P. au fost Iuate un număr de $\mathcal{I}$.
persoane. -
- Reteaua informativé a fost imbunătătita prin secrutarea a $\qquad$ informetori de calitate gi luarea in studiu a altor I vizind asigurarea informativä a unox locuri si medii unde reteaua existentă are posibilitäti limitate de pătrundere.-

In spixitul prevedexilor planului vor fi luate umä̆toexele măsuri in continuere:
I.- Cuprinderea in forme de Iucru orgenizete a tuturor persoanelor potential-periculosse pentru securitatea statului ori care necesita protectie contrainformativä

In organizarea gi deatăsurexea supravegherii si urmäririi informetive vom acorda persoanelox care:
1.- Au antecedente politioe sau penale reactionexe ori sint descendentii unor astiel de persoane. Intrucit elemente ou trecut politic sint putine si In Virstă, lucate de multi ani $1 n$ problemă oni $p e$ alte linii, Vom pune acoent pe identificaree descendentilor gi a celor ce se aflä sub influiente unor astm fel de persoane, umind a fi luete in verificăxi in mod selective-- Sarcină permanentă
2.- Sint semalate cu atitudini ncloiale statului român, comentează tendentios politice internă si externă a tuări1 noastre, rounspindeso idei retrograde.--

In acest sens avem in atentie avocatul IAHEfCC PROHiTSCA ALEXANANU, urmänit in E.D.P., avind rude in AUSTRTA, precum si avercatil ROSCOBAN ALEXANONRU, legionax Iost condamet pentru activitate subversiva. Prin mijloocele informativ operative, va fi elucidatä aotivitatea lor prezent sil propuneri.-

In aceastá pexioedă a fost luat in mapă EDP avocatul. $\qquad$ , Iegionar, semmelat ou trafic de influientă si oomapyic.-

- Texmen: 15.09 .1983
3.- Cei ce au rude apropiate, ori eu legătur suspeote ou cetăteni străini, ou elemente din emigretie.-

In acest gens au fost identifioate $1 n$ aceastä pexiogdă urmätoexele elemente diñ institutii juxidice:
(h Din a) Procuror ViRTOSU STAH se in oocident de unde a adus bunumi de valoere.-

- a post luat in mapă foun. ou qu PCR. (DP b) Avooeta 4 , element necinstit, imoral, cu anturaj dubios in care se prectica joouni de noroc, cultivĕ relaţii ou cetăţemi străini.-
- a Iost Iuctä în E.D.P.An accastă perioada. -

Sub conducerea directă a Sefului Securitä̆tii au fost luate asupna ei mäsuri combinative, ou folosinea mifloecelor spectale.-

In colabonere cu organele de militie este data 1a Legea Mr.18.-
c) Grefiera $\qquad$ , element necinstit, imorels oultivind xelatii ou judecătoxi si avocati pentru a rezolva unele cazuri in sensul doxit de ea, este semnoletä ou rude si relatii in occident, unde vrea să a jungă pe orice cale posibila.-

- A Iost luetar in E.D. ․, s-a prevenit plecerea ei gi a sotului, inginex electronist in FRANTA - IMAIIA. Se unmareşte pe lingă celelelte aspecte, prevenirea evaziunif din tara. -

Contorm plenuxilor de actiune existente in aceste lucrări, pină le sfirgituluamului curent activitatea acestora se fie elucidate şi vor fi luete măsuxi. -
4.- Lucrează in avocatura si sint angejete In anumite cauze de cätre misiuni diplomatioe, organizetii seu persoane fizice străine, ou care intretin legătuxi suspecte.

In aceastä directie s-a făcut un atudiu retrospeotiv pe 5 ani privind numarul gi numele sträinilor, manţa cazului, cine e fost avocatul apăxător, care dintre acestia a par mel frecvent in această posturĕ şi sint preferaţi de stră. ini, rezul tatul fiind raportat la Direc ia I-a la termen(25.03. 1983)

Rezultä cöa in 5 ani au avut 10085 de procese, in care au aparut 40 de avocati. Dintre acestie, 25 au avut doan un singur proces gi sint doex 5 avooati cere au avut intre 5-11 prom cese cu oftăteni străini. -

Cei moi multi dintre aceştia sint suxge ale Sexvioiului III si din problema, rezultand deci un bun control informativ a 1 organelox noastre.-

In viitox ne propunem o si mai elicienta oolaboraxe intre cele două servicii in aceastä direotie, precum gi ou factorii de răspundere din B.C.A.J. pentru a ounosgte in timp util cind un străin solicita asistentु̆ juxidică, oine este svocetul desemnet, carecterul actiunii pentru a putea lua másuri de cunoastere si prevenire oe se impun. -

- Sarcina permenenta

Dintre avocetti apẳătoni in procese cu străinii. ne propunem veriliceree in fome de Iucru orgenizete e numitilox: SECOSiAMU LVViU, care a mămas in reletii amicale după prom ces cu un oetătean italian, avind o ruda in anturajul lui MoNICA LOVINBSCU la PARTS gi a lui BRNSM MOMA si MLORINA IOAN, acestia din uxmáa avind fiecere mai mult de 5 procese, sint cunoscuti dä mereu au/bururide provenientă stráină (tigari, ciocolată, eto.).-

- Termen de deschidere a mapei E.D.P.: 25.07.1983
5.-Verifioarea pemmenentă a celor oe luorează ou documente secrete seu nedeatinate publioitüti, vizind cunoesterea si prevenirea scurgexil de date si materiale privind politice partidului si statului an domemiul justityei, aeu activitetea concxetä a orgenelor din aectoarele respective.-
- Sarcina permanentá
6.- Depistarea celor care, Sn cadxul atributiuniIor protesionale incearcă să aplice sau să interpreteze ou rea oredintă dispozititle legale in rezolvaxea unox oauze, pentru a oxea stări de spirit neoorespunzătoare, neincrederee sn legile toarii, in justetea politiaii partidului si statului sau in activitatea desiăsurata de organele de justitie.-
- Sarcina permenenta
7.- Identificarea gi Iuerea Sn Iucru a elementelor ou iaei gi preocupăxi nationalist-lasciste ori iredentisteDin analiza făcută nezultă că procentajul de nationalituti conloouitoare in ingtitutiile juridice din judetul TMMS, este foaxte mio.-

Totusi pe baze informetiilor de primă sesi－ zare au fost luate in Iucru in foxmă oxgenizat⿱丷天⿱丷天心 procurorul zETEL ToMA meghiară far jude oătoxu UAMiLOV MiLAM că mena jează pe cei de nationalitate gixbä，cultivà xelaţil necontrolate cu cetän teai jugoslavi．－

Gonform planului pină 1a 15．10． 1983 ambele cezuxi vox fi elucidete．－

8．－Cunoasterea，prevenirea gi ombeteree cu femitate a actelor de corupte ce ax putea de nastexe la im－ plicatil ou carectex politio，stami de spirit necoreapunzatore ou privire la activitatea de Infäptuine a justitiei sau la Rapte ou reperouxsiuni asupra seouritatii statului．－
trecônd la măsuri de identificare a elemen－ telor xetrograde，caxe săvirgesc agtrel de fapte，pe Iangă pex－ soenele meationate moi sus，Iuate $\hat{1} n$ forme orgenizate de Iucru， si in activitatea caxone apar．gi aspecte legate de această temă， s－a mai actionet apupre ummătoarelor persoane：

Nia Locală TIMISOARA，a Iost Iuat in E．D．P．

jude oător，Judeoăto－
$-4$ Judecător，Judecăto－
 ，judeoăton，Judeoătoria Looslä mTMISOARA，a IOSt Iuat in E．D．P， －पavocet la B．G．A．J． 1uat in D．U．I．

SOARA，Lugtă án E．D．P．－tuord．Hui
Asupra adestor persoane vom continua Iua－ rea raăsurilor concepute in fiecaxe dosar sau mapä，vinend olaxi． ficerea activitatilor on oursul acestui an．－

Se actioneaza in oolaborare ou orgenele de militie si feotorii de răspundere din instibutille juridice xes＊ pective，unif dintre ei filind propugi pentru a if inlatureti din justitie，pe baza informămior ta oute organului P．C．R．si a corpului de inspeotori din codrul Ministaxului Justitiei care a făout control in TINISOARA în Iuna februaxie a．c．
9. - In aotivitatea de cunoeştere si prevenire desfägurată, vom avea in vedexe posibilitatea antrenärii unor pexsoone, in special avooati, oxi fogti juristi, la redactaxea unox dooumente, memoxii ou contimut tendentiog, neavenit, de oătre unele elemente "protestatare" sau din rindul altox categorii de persoane ou preocupäri ostile.-

- Sarcină permenenta
10.- De asemenea, vom acorde importenta cuvenită

Noteriatului de stat, unde desi sint concentrate putine pexsoane, pot fi săvirgite o sexie de fapte dăunătoare, oum ar if legalizarea unor acte care să aducă prejudicii intereselox statului xomân şi altele.-

- Saxciná permanentea

II- Formarea unei retele informative ou posibilităti de penetrare, activizarea si mobilizarea potentialului informativ existent
1.- Sursele existente in problemă, au fost rein-
 Secuxita atii Statului. -
2.- Ofiterii din alte compartimente de muncă care au surse din institutii juridice, $\hat{1}$ şi adus apoxtul in mai maxe mă sură la cunoasterea. Ienomenelor si persoanelor din atentie.-

We propunem $\hat{\text { intoomirea unei note (extras) ou prin- }}$ cipalele probleme rezultate din plamul Departamentului Securitatiti Statului pentru reteava informativă, caxe vor fi date acestor ofiteri. -

- Termen: 15.06.1983
3.-Pe lîngà cele două recutari efectuate deja, ne propunem recrutarea in problemă a 3 informatori si4. surse cu aprobare, astfel:
$\qquad$ surse ou aprobare la Procuratură.
-Termen: 25.07.1983
- 2 sumsă ou aprobare la Judecătorie
- Termen: 20.08.1983
- Informator Ia Notaniatul de Stat 1
- Termen: 05.09.1983
- 1 informator la Judecätonia Locală 1
- Termen: 20.09.1983
- 1. informator la B.C.A.J. mimisoara ,
- Termen: 15.10.1983

In punoterea, studierea si verificarea rebelei vom aotione $\hat{\text { in conformitate cu ordimul organelor superioare, de }}$
a Iecruta juristi de valoare, cu relatil gi posibilitati in rin dul diferitelor cetegoril de pensoene, capebili sä rezolve sexm oini complexe $\sin$ taxa gi in extexiox. -
Profeea arabarea Maion IANMO PETRU bise. lavedo
R.I.P.
D. IN. G.

RD. 366/10.05.1983
Sorisa Sn $26 x$.

## Doc. 11

18 iunie 1983. Raport privind persoanele din instituţiile juridice din judeţul Timiş care aveau rude şi relaţii cu cetăţenii străini, întocmit de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne - Serviciul IIA pentru a fi trimis Unităţii Militare 0610 din Departamentul Securitaţ̧ii Statului - Bucureşti. Documentul este semnat de şeful Serviciului IIA, It. col. lanculescu Antonie şi şeful Securitaţii, col. Mortoiu Aurelian.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 53-56)

MIINISTERUL DE INTERNE
DEPARTAMENTUL SECURITATII STAPULUI UNITATEA MILITARA 0610

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

Ia ordinul Dv.Nr.155/V.G/D/0063057 din 07.06 . 1983 privind persoanele din institutili juxidice care au rude si relaţii cu cetăţeni străini, ra portăa următoorele:

In spixitul planului de măsuxi in problema "JUSTITIE", pînă in prezent au fost identificati un număr de दु\& persoane care au rude sil relaţii in străinătate, dintre care_ 2 judecători, 2 procurori, 25 avoca ţ $\$ 19$ persónal TESA. Dintre acestia sint lucrati in formo organizate 7__pers cene, toate la Serviciul. I/A.Cu aprobare (nembrii PCR) sînt Iucraţi_ 5 . Din această categorie de cetăteni aînt $\neq$ _inn reteaua organelor noastre dintre core___ la Serviciul III si 2 la Serviciul I/B.-

In ultimil 10 eni din institutiile juxidice ale judetului qIMIS, s-au stabilit in străinătate un mumar de $\neq$ persoane dintre care_ 1 judecători, 5 avocati si $\boldsymbol{z}_{\text {per }}$ sonal TESA.Dintre aoestia_4 au plecot legal, 1 au rămas si 2 au tre cut fraudulos Irontiera. In a cest sens conform ordimului, nominalizăm cezuxile de juristi plecatsi:

- GHERMAN OATV ,iost judecător, a plecat legal in S.U.A. (1978) impreună ou soţia lui care era grefieră.-- HEIM IOfIF fost avocat la C.C.A.J.TIMISOARA, plecat legal (R.F.Germania) in 1981.-
- PETiCA născută MA゙ecuescu Nitfteit
fostä avocată. la B.C.A.J., ple cată legal(R.F.Germania) in 1981.-
- LajzLO còstr ,fost avocat la B.C.A.J., rănam in R.F.Germania in 1981 unde se afla in vizittă lo fiul său. -
 s-a stabilit în 1978, în R.F.Germania trecind fraudulos frontie-
－Mirzaptrll LEOMAR O，radiat în 1980 pen－
tru o condamare，după care in 1981 a trecut fraudulos frontiera stabilindu－se in R．F．Germania．－

Dintre aceste persoane nu este semnalat niciunul ou preocupăxi de a racola cetăţeni români aflati temporar în strualnătate gil nici in instituyilile juridice mu s－au perindat eind au revenit in vizitu⿱丷⿱一⿴⿻儿口一⿺⿻⿻一㇂㇒丶⿱一口心合n ROMANTA．－

De la Notarlatul de Stat TMMISOARA，a plecat in R．F．Germania in mod legal（1979）traducătoorea $\qquad$ ECATERiNA：absolventă a Faoultätii de filologie，oare in 1982 gi－a vizitat colegele la fostul loc de muncă．Prin conducerea institutiei，personalul Notariatului a fost atentionat asupra mo－ duluif oum ac̆ procedeze in viitor ou astfel de persoane devenite intre timp of tädene sträine．Nu a rezultat să fi avut atitudine in stiga toare sau de altă naturà dăunătoare．－

De asemenea，nu rezultă ce persoanele din insti－ tuţilile juridice din raza judetului，ou rude gii relatsii în stră－ inătate，să $\mathscr{L}^{2}$ fost instigate sau antrenate la actiuni ostile in－ tereselor R．S．ROMANIEI．－

In legătură ou măsurile de ounosgtere，prevenire gi neutralizare intrepxinse de organele noastre in pexioada 1981－ 1983，ra portăm：
－A Lost elucidată natura relaţililor avocatului COMESCL Viruf，fost presect de TIIISOARA，in prezent eetă－ tean R．F．G．，ou r＇udele si fostil săi colegi din TIMISOARA，măsuri－ le fiind luate in oadrul D．U．I．＂PREFECIVL＂finalizat prin re－ orutarea unore dín legăturile sale in decembrie 1982．－

De asemenea，ou aprobarea organelor P．C．R．，au fost făcute verificarri oomplexe asupza vioepregedintelui Iribuna－ lului Judetean millis TATU ROMVLUr，in cadrul D．U．I．＂PRANCO－ FILU＂－in ours de finalizare－find elucidata informatia ini－ tială că ar între tine relatii ou un frate de al său，fugit din toră．in 1946，la vìsta de 15 ani，stabilit in FRANMA，rezultind oă acesta nu a mei dat nici un semn de viaţă de 20 de ani．．．gi nu se confirmă oă s－ar fi întîlnit，in secret ou fratili săi din するară．－

A fort elucidata（în E．D．P．）natura relatiilor awocatului SECOSIGMn Liviu ， direotorul B．C．A．J．ou un var de al său din antura jul Jui momict hovimesun＿din FRANTA，pre oum gi ou un cetätean itallan pe care 1－a aparat într－un proces．－ După apaxitia planului de măsuxi al Directiei
I－a（ol．12．1982）in problema＂INSTITUMII JURIDICE＂，au foat iden－ ficate gil luate în lucru，in forme organizate uxmătoarele persoa－ ne．pentru alaxificarea naturil．xelatitlox am muie af netyten
din straxinattate:

## 1. -

Judetean, sotul inginer electronist, a fost luatã in D.U.I. Piind semmata ou rude gi relatilin Occident, necinstita in activitatea ei profesionala, cultivînd traficul de influientुă, preocupată să rămînă sau să Îugă din ţara.-

- Au fost luate măsuri preventive de a nu primi pegaport pentru FRANTA si se contimuă verisicarea ei complexel 2.- $\square$, avocată, Iuoratäa prioritar personel de către Sefiul Secumitatifi, sermalata că are un anturaj dubios format din persoane imorale din institutille juridice, in care se practică jocuri de noroo, betiil, se pun la cale aranjamente (trailo de influicnṭă) dispunînd drept urmse de sume masi de bani si valori.-

Deasemenea, din măsurile apeciale luate a rezul tat că se asteapta sosiree unor pxieteni din occident.-

Au fost informate organele P.C.R., antura jul fiind partial destrămat, Lar cea in cauză este cexcetată pe baza Legii 18, natura relatililor ou străinil pilnd in curs de eluoidare, -
3.- Judecător la Tribunalul

Judetean, e fost Iuat în vexilicare ou prioxitate pentru elucidarea naturii relatililoz ou cetatteni jugoslavi gi traficul de infiluientă la care este semnolat oă se pretează.-

A fost avertizat pentru că a pus in legătură pe un prieten de al său medic, ou un cetăţean jugoslov care a incercat să scoata din fară aseungi送 masină - uniostiool outr carecter modica I spre a Ii trimis in S.U.A. pentru publicare, incercînd să ocolească calea legala prevăzuta in aoeste situa†1ㄴ..
4.Judecătoriei locele mTMISOARA, a fost luat in lucru prioxitar, facind paxte din antume jul nei sus amintit al numitei $\square$ practicînd traficul de influienta pe baza functiei deyinute anterior si semmalat că a fost vizitat la domiciliu de oăzre cetăţeni stra゙ini usmind a 1. elucidată notura acestor re-layii.-

$$
\text { 5.- } \square \text {, proour or, eate luerat }
$$

pricritar, atit pentru suapieiuni de incorectitudine profesionelă, ô̂t gi faptul că după o călătorie efectuata in Ocoident a adus bumuri de valoare peste posibilitätile firegti ale unui
turist in postura lui de procuror.-
In perioada analizată au fost prevenite $13 x$ ămînexi in ocoidemt, \{ิn special din rîndul personalului madu-auxi-1iax.-

Au Post făcute 17 informăx organelor P.C.E., inclusiv despre pexsoancle mai sus arătate, obtinîndu-se aprobarea


SEPUL SECURITAMTI Colonel,

MORTOIU AURETIAN

R.I.P.
D.M.

RD.481/18.06.2983
Scrinish 2 ex.

## Doc. 12

12 mai 1984. Raport privind informaţiile obținute în anii 1983-1984 cu privire la acte de corupţie şi trafic de influenţă comise de persoane care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile juridice din judeţul Timiş, întocmit de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne - Serviciul I/A pentru a fi trimis Direcției I din Departamentul Securităţii Statului - Bucureşti. Documentul este semnat de şeful Serviciului IIA, It. col. lanculescu Antonie şi şeful Securităţii, col. Mortoiu Aurelian.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 82-87)

# NIT．I／A／I．P／00344／12．05．1984 



Te ordinul Dv．Nr．155／V．G／d／0062241 din 05．04 1984 privind analiza informatiilor obtinute in perioada 1983－1984 refexitoare le acte de coruptie gi trafic de influeata comise de pexsoane care isi desfăgoara aotivitater in institutile juridi－ oe date 昤 competent ${ }^{\text {a }}$ ，raportăm：

In conformitate ou PIAMUI DE MASURI in pro－ blema＂JUSTITIE＂aprobat de conducexee Departementului Securitza－ tyii Statului，cunoagterea，prevenirea gi combeterea cu fermitate a actelor de coruptie ce ar putea da naştere la implicatii cu caracter politic，stari de spixit necorespunzatoare cu privire le
 din sarcinile principale ale activitatili informativ－operative desfăgurate in judetyul RTIIS．－

In scopul cunoesterii acestor fenomene a fost reinstruitu reteaue informativa din problemǎ precum si sursele existente in reteaua altor compertimente pentru os paralel ou al te probleme spe\＆ifice muncil de securitete să semaleze in timp util gi cazurile de coruptie，trafic de influenta gi alte aspec－ te de natură să lezeze ideea de justitie，politica P．C．R．in a－ cest domeniu．－

Din dotele posedate rezultă cal in mojorite－ tea cazurilor elementele pretabile la astiel de fapte apar gi cu alte aspecte in activitatea lor，de competent̆ă organalor de secu－ ritate．Redăm mai jos cele mai semntificative informatii obtinute in ecest domeniu：
—＿Post procuror la Procura tura judetului sumis，a fost semnalat că impreună ou sotia lui ingineră ohimistă，oultivă relatii ou cetătani atrăini，in spe－ oisl din R．F．GERMANIA，unde au fost plece夺i in vizita in urmă cu

3 ani, reîntorcîndu-se ou o serie de bunuri de valoare, os au de păsit valoarea valutei Iegale posedate.-

Cu aprobarce organelor P.C.R., la o7.12.1983 s-a trecut la verificarea Iui în D.U.I., rezultind oă cetătenif sträini l-au visitat de mai multe ori, pentru derutarea organelor de stat oprindu-se în străzi lăturalniee, deplasîndu-se la locuin to procurorului pe jos si de regulă seara.-

In legătura cu activitatea lui profesionala a rezultat că fiind un element imorel, afemelat git dornic de oăm pätuiala, s-a pretat la legături intime impuse justitiabilelor cu cere avea tengente profesionala, jar amantelox sale lema prom ourat oadouri valoroase (bungi, etc.).Acestan de regulă exau din xindul gestionarelor si a altor categorit de persoane protabile să incaloe lagile tyercii gi să apeleze apoi la spxijinul său. A fost semmalat că pe Îngă apartamentul mo dern, ultra mobilat, T.V.V̂n culori, autoturism, etc.,poseda gi sume mari de bani ce ar proveni din trefic de innluentya gi coruptie, aspect ce s-a confirmat cu pxilojul decesữ ui aău din martie 198 Intr-un accident de masină, cind a rezultat ca poseda sume mari de bani(sute de mili lei).-

Pe ISngむ. suxse informative au fost Iolosite git mijloace specisle, rezultînd că sea dedat gi le une le comentarii tendentioase existind in Pamilie o atmosferá denigratoare.

- D_ decătoria DETA, a fost arestat la 10.02 .1983 gi condamnat apoi pentru Iuare de mita la 8 ani inchisoare, de ofrece a recurs la comiterea accatei infractiuni in cazul mai multox justitiabili făcinndu-i sĕ creada oă rezultatul hotărixrilor judecătoreģti(condemare la locul de muncă, ori alte solutii, de regula corecte)se detoreso interventilior sale.-

In elucidarea cazului sa conlucrat ou organele de militie.-
S. . Nost judecător, despre caze au fost obtinute informatii de primă sesizare cay are fa milie destrămată, anturaj dubios făcind oheltuieli peste posibilitătile lui normale, fiind alab pregătit profesional, suspect că e corupt, facûnd trafic de influentă, a fost sempalat sefului eohipei de control al Ministexului Justitiei din dispozitio conducerii Inspectoratului Judeţan TTMIS, in urma cărui fapt in luna mai 1983 a Iost scos din justitic, ca o măsură preventivă. cătoria din DRTA, ou aprobarea organelor P.C.R.,a fost luat in verificare prin D.U.I. la 14.03.198\% fiind semnalat că este co-
rupt favorizind unele persoane de pe urna cărora a profitat me－ terialiceste．－

Astrel．se detin informetil oă a luat mitu de la soiexul ． condamat pentru furt din svutul obstesc la 1 on gi 6 luni，in sensul ca pedeapsa sa fie exeoutata la looul de mancä．－

De asemenea，cultivîm relaţii ou ciobanul
$\qquad$ din comuna JE3EL，Post oondamat gi sotia aces． tuia gestionaxă，oiobemul gía permis a⿱艹⿸⿻一丿口⿰亻⿱丶⿻工二又 promita lui $\qquad$
$\square$ că－1 va scăpa à puşărie pentru 30．000 lei bazat pe relaţíle luí ou judecătorul ■－－

Herealizindu－ss acest lucru，ciobanul a fost reclamat de $\qquad$ iar sotia oiobamului la sindul ei ar fi dat 30.000 lei jude cătorului． $\qquad$ pentru a－ģi galve aotul．T ot ea a Lost sfătuitta că pentru a putea rămine in gestiune（sotul foat condamnat）să divortezo formal．－

Recent sma semnalat gi inneroarea de mituire a lui $\qquad$ da către un cetătesn atrẳn，prin intermediul inui avocat，cu sum de 50.000 lei，pentru a－1 Ravo－ riza pe fiul său（cetătgean romên）trimis in justitie pentru ten－ tativă de trecere irouduloagă a inontiexei，der se pare că n－a a－ vut destula Enoredere in avocat gi s－a eschivat sä̀ accepte ofex－ ta ．－

Pentru a aduna probele necesare si a cuncogte unele aspecte conerete din activitatea lui ae studiază posibilitatea folostrii mijloacelor speciale la loous său de muncăry！alte mösur fo．hroumeutore－
 ，vioe preşdintele Ju． decătoxiei TIMISOARA，este semzalat ca riind un afemeiat notoriu fetoxizează，in procesele de divort，femeile in cauză in princi－ pal pe baza relatiflow intine pretinse．－

Cel mi recent oez in care s－a simtit＂spri－ jimul＂său a fost al munteit $\qquad$ barmană la un bistro，femeie Prumoasĕ，divortata，foarte rafinatu，care a reu－ git aă profite atît materialiceste oit gif in cadrul sistemului relational de o sexie de barrbetif in diferite functii din oxafe inclusiv de judecătorul $\qquad$ ．－
In acest mod a reugit să scape de mai multe amenci（5．000 gi 10.000 lei）pentru găzduirea unor străini．iax
 toxia TIMISOARA i－a soăzut sume sub 50,000 lei．pentru a mu ise aplice legee．－

In uxma informarrilor organelor de partid gi a conducerif mribunalului Judetean, a Iost reluat procesul apli-cindu-i-se Legea 18. Chiar gi la acest nivel a fost aimtter interventia 2ui $\qquad$ si a altor persoane la cere e apelat.-

Sotia celui in cauză este oxiginară din Unsín Lsx recent a fost invitet de cantre prof.Dr. $\square$ din ITAIIA, să fecă o călătorie prin EUROPA pe apesele Zui.-
 cu eprobarea organelor P.C.R. Se colaborează ou alte compartimente de munca. -
 - judecĕtor la JudecătoIia Iocaว̆̆ TIIISOARA, eate urmărit prioritar ou aprobarea organe. Ior P.C.R. deoarece eate semnelat că se preteeză la acte de coruptie gi trefic de influenteg avind un anturaj formet din avooathi gi alte elemente dubioane. In cane ae practica jocuri de no. roo pe surne maxi de bani.-
dow
 avocet. Iost procuxoreste semnslat cĕ. se pretează la trefic de influenta si alte ilegalită.
 din procurature pentru rezolvarea favorabilă a cauzei In care gint impliceti."

- Recent a fost semmelet o呙 a pretins unui cetătean vest-germen suma de 50.000 lei. ou care să-1 mituiască pe judecătorul (cetătean romên) judecet pentru tenetuvă de trecere frauduloasă a fromtierei.-

Cu aprobaxea organelor P.C.R.activitatea Iui este verificata in D.U.I.
 mod prioriter, fiind suspectă că, impreună ou concubinul ei
$\square$ , Iost judecätor, dispune de bumuxi meterie. Ie ce depăsesc mult venitul lox legal gi provenienta lox ar rezulta din treficul de influenta si alte actiuni pxin cexe este le. zat前 justitia -

In cada lor au avut 100 chelux 1 ou practicerea jocurilor de noroc pe bani, svind wh anturej formot din foşt. sau aotueli exponenti ai inatitutillor juxidice.-

De asemenea. In cags lor s-au perindat si
wnii cetăteni străini, ou unil din ei existind relatii vechi din perionda pe cind scegtia au Post cetăteni româmi,iax alyif(italieni cu care__ si unele prietene ou spucă-
turi similare au oxgenizat ohefuri，relatii intime de intexes ma－ terial．－

Cazul a fost solutionat in colaborare ou or－
ganele de militie， $\qquad$ filind dată Is Legea 18，entura jul destrămat Lar despre pertidiparea wor persoane ou functifi au fost informate organele P．C．R．
－L．avooat a fost Iuat In verifieaxe in mod prioniter fifnd gemnelat că ge preteeză la Iuarea de mitu⿱丷天心．de le justitiabili，filnd cercetat in acest sens si de comisie de disciplina cere a propus forului central pentru a fi inlăturet din avocatură，insă nu s－a acceptat această măsu－ さば．－

In procesul ou cetatenif gtrajini in cere aste desemat oa sparxător，eceste depăseste de regula rolul de apără－ tore avind atitudine nedemnă ca cet⿱丷天心 thean romên in timpul dezbate． mif．Age a fogt gi in cazul cetatyeamlui italian $\qquad$

pring la P．C．T．F．cu aur si alte lucrusi de valoaxe ce e intentionet gă introducä in tora in mod olandestin şi trimia Tn justitie le Judecaztoris DETA，pe care caută să－1 pre－ zinte drept＂victimă＂a organelor vamale，dăutind să dea o nuan－誤 politioe procesuluf，atentionindu－1 pa judecător că＂acest caz ar putea afecte relatifie noestre cu ITAIIA．．．＂iar ulterior 1－a ajutat pe atxăin in redactarea unor memorii concepute tot in sen－ sul oelor axătate mai sus．－
 ，grefieră．cste seme a că obismuieste ge cultive relatii ou unii svoceti． cărol e face mici servietiz pe aare acegtie mai apoi le valori． fică $\mathrm{i} n$ gctivitatea lor de a jeomăni justitiabilit，ori in prac－ tioarea traficului de influentu punindu－i in tamă ou unele date din doser cu persoanele care vor forma complatul de judecată $\mathfrak{I n}$－ tr－un anuxit caz，etc．－

Paralal au aceste aspacte a fost semnalatä oultivind ralatiif şi ou unil cotateni atzŭini avind intentif de a rămîna

Este ummarxtă prioxiter．－
Se mai detin infomatil ou caracter general
din core rezulta indioli（mivelul de trai peste venitul legala le gături suspecte intre judecător sỉ avocat），ca diferite persoane din institutifle juxidice se preteaza le acto de coruptie si tre fio de influenţă，in apecial de la sursele altor compertmente， făna să remulte ingă trimitari la cazuri conorete de injustitie si persosne implicete care sa constitule baze verificanii celor in cauza pe limie de aecuritate．－

Pe baza planului de muncă pe 1984 in problema "JUSTITIE", in spiritul PROGRAMULUI DE MASURI al Directiei I-a aprobat de Departamentul Securitătii Statului, ne propunem să îmbunătătim munca สูi în aceasta directie a cunoagterii gi combaterii fenomemilui de coxuptie gii trafic de influentă.-

Pe lîngă folosirea mai intensivă a surselor informative gí a mijloacelor speciale preconizăm să realizăm o mai bumă colaborare ou organele de militie gi in apecial de contra informatii din Penitenciard (in ideea că justitiabilul acutit de severitatea legii, ori neindreptăitit in urma aranjamentelor reugite de opozantul său, in perioada detentiei discută asupra modelitư̌ilor de solutionare de cere a beneficiat, persoane cilrupte, implicate, sume de bani sau valori pretinse, etc.-)

Pentru sursele altor compertimente se ve intocmi o nota temetică privind necesitatea instruirii acestora la specificul problemei.-

Solutionării cazurilor date la Legea 18 vom acorda o atentie speciala avind in vedere conditile care favorizează eludarea Legii pxin martori minoinosin, expertin incorecti, gi alyi factori care concura la solutionaxea lor.-

In colaboxare cu organele de militie, de contrainformatii din penitenciare gi conducerile institutiflor juri-dice(Procuratură- Justitie) se vor căuta modalif妿i de depistere si ingrădire a posibilitătilor, intermediarilor (care se perindă pe coridoare) de a jecmăni justitiabilii creduli, crê̂nd o atmosferă generelă negativă despre institutiile juridice gi nejoritetea omenilor muncii din aceste locuri de mancă care $\hat{1}$ gi deafăsoaxă activitatea in mod oinstit si coserta-

SEFUL SECURITATII colonel. Calsbastfs,


IANCULESCU AMPONIE

[^1]Doc. 13

20 decembrie 1984. Notă a informatorului „Dragomir" despre faptele de corupţie ale unui avocat din Baroul din Lugoj.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9676, f. 17)

SARICA SECRET
SURSA：${ }^{17}$ DKAGOLIR
Primit：Lt。mej。 VID CASA：＂IIIERVA＂

1301A AMPURIATIVA
COPIE


Surse informesză cä avocetul continü̉ së fecĕ pextte din bexoul din Lusoj。

Are ces mai maxe clientel
Obişnuieşte së trateze problemele cu clienti土 la coniciliu aducind pentru ânegsitrare aosarele gate fomate gi suna de pletă Ancalcind $\hat{\text { In }}$ felul acesta decretul pentru executares evocaturit．

De multe ori semmeaza fisele in numele clientilon la rubri－ ce＂justitiabil＂．Se pere ce ín ecest iel obtine si el foloase materiale consistente．

Iegea previne ca clientif sal fie repsptizati de directorul biroului adica respectiv de avocatul

SO＂DRACOMAK＂
OBS mRVACII
Iumitur Deste in evidenta cossmului de problemé＂justitie＂
SARC．III：
Sunse fost instmuità de a stabilif dece cel de mai sus Nintretine sau nu reletii cu cetviteni stratni，deesemenea ce Lel de comentarif face faţă de colegif săf．
Dacë mu ere activitătfi ostile cel de mai sus ve Ii scos din evicienţa dos．de problemă．

ss Lt．Inaj．VID TEODOR

Doc. 14

22 ianuarie 1985. Notă a informatorului „Dragomir" despre un avocat din Timiş care obişnuia să spună bancuri politice şi să consume băuturi alcoolice în exces.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9676, f. 14)

STRICT SBCRET SURSA：${ }^{\text {DRAGOMIR } " ~}$ Primit：Lt．aj。VID CASA：＂MI MERVA＂

MOTA IMHORMATIVA COPIE

In Iegătură cu svocatul $\square$ sursa infomează că are obiceiul de a spune bancuri cu continut politic gi necorespun zetor，बtît le serviciu cit şi cu diferite ocezii prin loceluri． Obignuieşte să umble în stare de ebrietate gi uneori $\hat{1} 1$ duc clientii acasč beat．

Cercul Iui este IUCACI，INCZE，ANDREA，FURDUI，unde se fac bancurile respe ctive．

ss＂DRAGOMIR＂

## OBSERVATII：

Avocatul va fi identificet gi se vor iece verificäri privind stitudines se．


SS Lt．${ }^{14}$ ¿j．VID THCDCN玉nformere $P \cdot u-R$ ．

> ss Cpt. DRAGOMA PBMR

RD／118／1985
$D / J I N / 15 \mathrm{x}$ 。

## Doc. 15

3 iulie 1985. Raport de analiză stadiul muncii informativ-operative din problema „Justiţie" întocmit de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne, Serviciul IIA. Documentul este semnat de maior lanto Petru şi prezintă baza de lucru, reţeaua informativă şi principalele cazuri de persoane urmărite din pricina relaţilior cu străinii şi a faptelor de corupţie.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 110-112)

$\mathbb{R A P O R P D E A A N A I I Z A}$  03.07 .1985<br>- privind stadiul mancii infor. metiv-operative din problemo "JUSEITIE" -

Hunce informativ-operativa in perioada 1984. 1985 sma desîăsuxat in beza PROGRAMULUI DE MMASURT a Departamen tului Securitătii Statului gi a Dixectiei I-a, vizindu-se obiective pentru cresterea activitătii de cunoagtere gi prevenire in această problemă. -

Baza de Iucru este constituita din 7 D.U.I. din care in această perioada, au fost deschise 5 dosare si elemente sint lucrate prioritar in mape E.D.P. (2 persoone luate in Iucrt in această perioadă).-

Cunoegterea informativă gi prevenixea este realizetă pxin 13 suxse ( 3 informetori, 5 colaboretori, 4 surse si o casă pentru intinlniri cu reteaua), din care 4 ou fost crea te in aceasta periooda. -

Faţă de perioada anterioexă in prezent se stăpineste moi bine situatia informativa, in primul rind prin recrutarea unor surse cu posibilităti mai bune de informare. Un examplu edificator il anstituie apoxtul informatoerei "LUCRRYA" cu pregatire medie, care a furnizat informatii de valoaxe, ocre feo referirs le cazuri concrete de reletil de coruptie intre evoceti si judecători, relatii suspecte ou cetăteni străini si alte aspecte de netux a aca lezeze ectul de justitie.-

Faţă de perioada anterioară s-au obtimut in formatil cere relevă unele matatii datoxită penetrarif mai specifice in problematica politică ain problemă.-

- In D.U.I. "PREEGRTNUL" prin care este urmă riť activitatea judecătorului PROKS MARTUS, opare apartenentă fenatică demonstrativă lo cultul catolio(participă la pelerinejul de la RADMA) st preocuparea dg e intre in relotii ou strà-
inil care să-i facillteze a jungerea in R. Fogerinaila.-
- In D.U.I. "VULPEA", avocate pe lîngă"combinatii" ou alti avoceti mei cu experient (amenti) gi persoone on functili, oultiva reletii suspecte ou cetăţeni străini aducînd valori din R.F.GERIANIA foarte costisitoare.-
- Judecatorul urnarit in DUI "IIIHA ILESCU" s-a pretat să discute ou un mijlooitor, oum să fevorizeze, pentru suma de 50.000 lei un cetałtean străin implieat introun proces. -
- Grefiere
a fost avertizată pentru că a găzduit ilegal si a contribuit le comercializerea bunurilor aduse de o cetăteanoă din R. F.GERHAMIA. -
- Avocatul IONESCU ALEXAMDRU, urmărit in IDP a colectat beni pentru un legionar. Lost condemnet pentru activi tate ostilă după 23 August 1944, fiind in curs de elvcidere"dacă nu este vorbe de "a Jutor legioner", patronat chiar de viceprasedintele Colegiului de avocsti eaxe este cunosout ou antecedente legionere.-
- Ia domeriul Procuraturii se ounoso mei bine aspectele negatite de securitate, prin oreaxea sursei "AMDRES ESCU" , informatiile furnizate de alte 3 persoane in curs de atragere treptată la polaborare, conducind la eresterea capacită tii de ounoastere intormo tivă.-

In be za informatiilor obtinute au fost prevenite o sexie de asyecte negative prin informeree la orgenele PCR cu date concrete, care au avut drept urmare schinbarea procurorului gei al oxagului pascainu gheorghe --

Do ascmenes, a fost facuta o informere dooumentatal ou Pe nomenele negative din avocaturà gî un xa port le Directia I-a.-

Conform plemului de măsuxi din problemă, ne propunem crearea a Ancă 3 suxse cu posibilittăti de infoxmaxe gi finalizerea operativă a D.U.I. "PEIFGRTHUL", "MTHAILESCU" gi "ILIESCU".-

Raportăm că in ectivitatea informetivă din acest geotor, enelizà evidenticiza. unele defioiente mai deosebite astif 1 :

- Retcaue informativă existentara nu axe copecitate de penetrare in intimitetea politioč si de conceptie a unpr persoane din JUSMIMIE, astfel in mică măsuxă se detin infor metii care š̆ releve verific, pozitio politică, gi ideologioă a
acestora, influentele negative la cere sînt supusi de juxiştil cu antecedente politice sau penele, de oătre cetätemil străini cu care intretin relatii.-
- Activitatee de cunosģtere informetivă eate unileterală datorit neutilizĕril mijloecelor speciele T.O., a unor mijlogee combinative, neconlucrariif aficiente ou celelalte comportimente pentru obtinerea de informotii despre persoanele suspecte din justitie. din medilie pe care le frecventeaza, onturejele core s-an constituit? $巨 i$ oare au la baza diverse interese gi preocuparis, precum gi a unor reletif cu fuetitiobilit.-

Ne propunem aa pînă la da ta de 30.11.1985 să remediem toete aceste aspecte negative, să efectuăm o nouă analiză care să urmăreasch. felul în care s-su reslizat obiectivele din plemul de activitate existent in acesstă problemă.-

INIOCMIIT.
Maiox IANTO PEMRU
R.I.P.
D.II.G.

RD. 664/03.07.2985
Sorianín 2 ex.

Doc. 16

5 octombrie 1985. Raport privind persoanele urmărite în problema "Justiţie", întocmit de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne, Serviciul IIA şi trimis Direcției I - Bucureşti. Documentul este semnat de şeful Serviciului IIA, col. lanculescu Antonie şi şeful Securităţii, col. Cristescu Ion.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 125-130)

# IMNI STERUL DE INTERNE 

DEPARPARIENTUL SECURTTATII STATUUUI - DIRECIIA Im -

BUCURESTI


La oxdimul DV.Nx.155/V.G/0070920 din 05.09.1985 refexitor la ancliza gituatiai informativ-operative din ingtitutiile juridice, rapor term uxmătoarele:
I. - Munca de securitate in această problemă s-a desfăşuxat in beza prevedexilor PLANULUI DE MASURI al Depar tamentului Securitătit Stotului gi a ordinelor Directiei a I-a, avind cupringit in baza de lucru_13 peraoane, din care: 5 sint urmărite in D.U.I., 1ax_8 in S.I. dupa cum uxmeazä:
(3)- Judecătoru1 de ls Judecătoria DETA este urmărit in D.U.I. "MIHAIUESCU" din 14..03.1984, Iilnd aemnalat ca element coxupt sí legătuxi guapecte ou aeta,tyeni. străimi. filnd semmalat că a incerost sà actioneze in Pavoarea umi stxĕin depistat că a incäloat Legea vămilor. -
(2.) Avocatul din cadiul B.C.A.J. este umarit in D.U.I. "IIIESCUM din 01.08.1984. Iilnd semnelet ou trafic de influenta gi mituixee unox juedeoztori si procurori, cultivind relatili ilegale cu cetăteni atrŭini.-
(3.) Judecätorul. viogpresedintele Judecătoriei locele TTIIISOARA, urmärit din 03.04.198! in D.U.I. "MICULESCU", filind semnalet ca element corupt, ou un comportement imoral, cultivind relatii neprinoipisle cu unii avoaati. -

De asemenea exe rude apropiate in străinătate. intreține ralatii suspecte ou unil catăţeni din tările cocidentale obtinind foloase materiale gi bănesti ou prilejul unei călătorii tuxistice efectuate in unele taxi vest-europene.-
4.-) Judecătorul
decătoria TIIISSOARA, lucrat în D.U. I. "PELEGRTIVL" din 03.04.1985, este semnalat ou apar tonentă setivă, fanatică, la cultul catolic (partioip lo pelerinejul de le mănăstirea RADNA), menifesta preocupare să intre in relatii cu ectăteme străine, urmărind realizaree unei oăsătoxil care aŭ-i faciliteze plecarea in tările oocidex tale.-

Pe tăxim profesionaleeste slab pregătit, ou o conduitu profesionolă nedemnă, este imoxel intwetinind relatii scandaloase cu o avocată căsătoxita, avînd 2 copil iar cu alte persoane din B.C.A.J. realizează petreceri, Ilind suspect de corurtie gi de alterare a actului de justitie.-
5.- A voca ta
din oadrul
B.C.A.J. a fost luatain in D.U.I. "NULPEA" la 03.04.1985, ilind semnelata oü eate antrenată in diferite combinatif suspecte ou alti avoce ti mai in virst说 lezind reelizarea oetului de justitie, asi-guxindu-si astfel un nivel materiel nejustificet fatso de onorariul ei legal.-

Cultivă reletili suspecte cu cetaţenii străini educîad din R.P.GHRMAIIA valori foarte costisitoare, care au depăgit posibilitatile velutexe de care a dispus.-
(6)- Avocotul ind din cadrul B.C.A.J. TIMISOARA, este urmărit prioxitar in cedrul S.I. lucrares invormetiva svind in vadere eluoidarea informatei refefitoore le scopul colectarifi unos sume de bent de la diversi svocetsi pentru fostul secretax al Boc.A.J. (in prezent penaionar) existind suopioiuni ă̆ ar fi o Rormă de ajutoremegionar patronat chiar de vicepresedintele Colegiului
 nare gi care, le timpul respectiv a sprijinit educerea lui $\qquad$ de la IUGOJ la TITITSOARA.-

De precizat oă $\qquad$ a P ost
comendantul studentillor legionari din cLUJ, condamnat ulterior penter aotivitate ostill impotrive ox induixil socialiste.-
(7)- Avoca tul 1 din
cadrul B.C.A.J.TIIISSOARA este urmărit prioritar in S.I. ca fost condamat (20 ani pentru participare la organizatia subveraiva le. gionară) şi pentru comportamentul. său prezent oe avocat pledant, obisnuit să nu ae rezume la o spărare in limita mendetului săus făcind tot felul de aluzii tendentioase de notura politioa, insinuind existenta incorectitudinii organelor care eu conouret le instrumentaree cazului, după cere întocmeşte nemorii nereale le
diferite foruxi in mume cle cientului său，cŭutind astfel gă influ． enteze actul de justitie．－
（8．）Dactilogrefa $\qquad$ de la Jude－ cătoria MIMISOARA，este urmăritán S．S．I．ede oarece are doi Irats Iugiti in S．U．A．sil o goxa ou un comportament imoral，cere culti－ vă relatsii cu aetátenii atrăini－－

De asemenea este semelata a⿱丷天心 de interes git trafic de iniluentä ou moi mulyi avoceti．－
9.- Dactilografa
$\qquad$ de $1 a$
 turif relsţillor ei au cetăţemi stràini si comportament incoxect In serviciu．A fost avertizata si emendată peatru găzduixea cetă－ tenei vest－germane BREMEKER REMATE．－

> (10.) - Avocatul

de la B．C．A．J．
DEIA a Iost luat in S．I．in 1985 fiind semalat că se pretează la Iuarea de mită．tex in procese cind apäră cetătenil străini ígi de． păşşte atributiunile，cautá sà dea o nuantă politica proceselor xespective．－
(17) - Judecăt oxul
$\qquad$ ．de la Jude－
 este coruptibil，oultivă relatil dubiogse ou evocatil §i justitia． bilii apărati de acegtia，in special iemei．De asemenea，practică jocuxi de noroo pe sume maxi de beni．－

12．－Grefiers $\qquad$ de la Tri－ bunalul Judeţean TIMIS，a fost Iuată în S．I．In（1985，deoexece cul－ tivă relatili suspecte cu cetăteni sträini，filind preocupatar，cu so安ul ei inginer，să rămină in ocoideat，unde se preocupă să a－ jungă sub a coperirea turismului．－

De asemenea cultivă legătuxi ou avocstii cunos－ outi on preoouperni de trafic de influent̆ si alte forme de lezere a cotului de justitie．－
（13．）－Avocatul． $\qquad$ din ce－ drul B．C．A．J．TTIISOARA este urmexritin S．I．de către Serviciul III，pentru legătuxi suspeete cu ce tătenil din R．F．carmanIa，unde axe o fiică rămegă dintr－o călătoxie tuxistică．－

II．－Raportün a a pe IInio Eltor servicil exis－ tă in lucru o singuxĕ pexsoană，respectiv avocatul． $\qquad$
$\qquad$ ．－

Dintre cezuxile aflate in lucru， $\qquad$ sint gint urmărite pentru———antecedente politice，perele gi po－ zitii dugmănoase， 8 sint in vexificare si documentere pentru legături auspeote ou cetăteni atrăini，3 pentru elucidarea as pactelor referitoare la coruptie si reletil suspecte care alectes ză sctul de justitie．－
III.- Miai sint in atentia organelor noastre si elte pexsoane aemnelate ou difexite aspecte negative in activitatee lor comună Pínd terdinta de căpătuială gi coruptife lezînd politica P.C.R. In acest domeniu, aux aint gi svocatii:
 , Iost judecător,
 fost preşedinte el Judecatoriei locsle.
 Soat procuror.

fost P. N. T. -1st. fost legionar. fiul fugtt in AUSMRALIA. I fost legionax si albi....

In conocrdomb̆ a datele pe caxe le poeedăm,cei Sa cauzar urmeazä sía fie urmarriti in forme oxganizete de lucru.-
IV.- Re tecua informativă din problema "JUSTITve" este formata din $\qquad$ informa tori, $\qquad$ colaboratori. 7 surse cu sprobere si_2 case.De asemenea, isi aduc aportul un numax de 7 informatori ai altor orgene (totyi avocati). .

Amplesarea retselei pe institutil juridice din Judey este uxmítoaree: PROCURASURA $=3$ persoene, 1 cola bora tor si 2 aurse cu aprobere; JUSMIIE $=7$ persoane, 2 informator, 2 coleboratori, 2 surse ou aprobare, 1 casă de întîlniri, B.C.A.d $=8$ persoang, 3 informetori, (plus 7 la alte organe), 1 colaboratori, 3 surse ov aprobere. 1 casa de intilniris MoTARIATUL DE STAT 1 informator.-

In ceea ce priveste componente retelei pe cete-
 4., avoceti $=6$ (pius 7 la alte servioii), notari de stat $=1$ si personal auxilias $=5$.

In scest an au ipst recrutats 2 surse ou aprom bere (procuror sif judecator) gi 1 informator judea ător. Pina la sfixsitul amului ne propunem să mai recrutăm un informator avocat gio sursab ou aprobare la ITOTARIAYUL DE STAT ITMISOARA. IVu avem institutil juridice neacopsrito informs tiv. -

So colaborează ou bune rezultate in ounos şterea informativa si Iuersa unor măsuri preventive au Serviciul I/B gi Servioiul III, sureele cărors au furmizet informatil utile deapre persoenele din atentio (in special cele ou anteocdente politice sau penale, relatil ov străinii, eta.).-

In cursul acestui an, dintrafenomenele negetive mentionate in ordin, ne-ara confruntat in special cu tendinta de căpătuială, tsafic de influenţă gi corupţie, obţinerea de bunu. ri matexiale, oăătoril in străinătete, pentruxealizerea acestora recuxgînd gif le relatifi suspecte ou cetătenii stxăini.A orescut număruil solicitărilor de pasapoarto tuxistice sau de vizätă in taan xile occidentele.-

Pe lingă exemplele rezultate din cazurile ar atate la inceput，despre persoane urmarite in forme organizate，atağm informarea 1 ăcuta organelor de partid in luna iunie 1985 referitor la starea de spirit nesănatoase din cadrul Colegiului de avocati datorita aspectelor negative rezultate însŭşi în activitatea con－ ducerii colegiului，conduep practic de vicepreşedintele
$\qquad$ fost legionar．Trimiteri detaliate au fost facute in legatur号 cu aceste aspecte gii în raportul nostru nr．I／A－IP／ 0031946 din 1.06 .1985 cu referite numai la Colegiul de avocati．

De precizat că datorita sistemului relational uzitat de
$\square$ la alegerile ce au avut loc ulterior a Lost＂realeasa＂vechea conducere．

In celelalte doua institutii juridice，in urma infor－ mărilor făcute organelor de partid（copille v－au fost inaintate la 21．02． 1985 cu nr ．I／A／I．P．／0030703）au fost luate o serie de măsuri de remediere a thtuatiei，care în final au dus la schimbarea din functie a procurorului şef la de la Procuratura locala Timisoara，element neprincipial gi paranoic， căruia，ulterior i－a rămas cumnata in Occident．

Tot pe baza informarilor făcute，in justitie a fost pre－ venit⿱丷天心 alegerea in functie de răspundere a judecătorilor：
$\qquad$ cu rude apropiate condamnate dupa 23 August 1944 pentru fapte grave impotriva orinduirii socialiste din tara noastruai portului，iar judecätorul a fost înlă－ turat din justitie ca element corupt，alcoolic şi imoral．

Tot in cadrul măsurilor preventive，a fost avertizata． dactilografa pentru relatii cu cetăţeni sträni iar judecătorul si dactilografa au fost avertizaţi pentru aceleaşi preocupari．De asemenea，organele noastre şi－au adus aportul la trimiterea în justitie a avocatului
 pentru luare de mitu．

In urma măsurilor preventive luate in 1984 gii 1985， nu a rămas nici o persoană în strainätate din instituţile juridice din raza noastra de responsabilitate．Au fost date un numar de 11 avize negative pentru persoane care nu prezentau garantii moral－ politice necesare．

Vom actione in continuare pe baze PROGRAMULUI DE MASURI al Depar tamentului Secuxitatili Statului adeptat lo specificul judetului stIMI.-

Se enexeeză copis informaxii Päcute oxgenelor de pertid ou espeotele megetive din Gulegiul de avoce til TIIISOARA.

SEFUL SECURTMATII
Colonel.


SENUL SELVIGMIUUU I/A
Colone 1.


IAMCULESCU AMHONIE.
R.I.P.
D.M.G.

RD. 899/05.10. 1985
Scxisa in 2 ex.

## Doc. 17

20 noiembrie 1987. Notă cuprinzând mǎsurile cu termen de executare ordonate la Convocarea de la Bucureşti din 29 octombrie 1987 pe linia problemei „Procuratură-Justiţie", întocmită de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne, Serviciul IIA.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, f. 3)

INSPECTORATUL JUDEPEAN TTMIS AI MINISTERULUI DE TNPERNE

- SECURITATE/SERVICIUL I/A -

SMRICT SECREP
Ex.nr. 2

NIT.I/A/G.V/0033739/20.11.1987

```
M O T A
==:==========
```

- cuprinzind măsurile cu termen de executare ordonate la Convocarea de la BUCURESTI, din 29 octombrie 1987 pe linia problemei "PRO CURATURA-JUSTITIE"
1.- Reanalizarea listelor cu personalul juridicdic desemnat să acorde asistenta juridică cetătenilor străini: excluderea celor necorespunzători(au incălcat etica profesională,sint cunoscuţi cu probleme pe linie de securitate).-
-Termen: 30 zile
2.- Acoperirea informativă a mediilor in care se acordă asistenţă juridica strainilor prin recrutarea de surse capabile.-
- Termen: 90 zile
3.- Selectia tuturor surselor cu posibilitatyi
 viciul III.-
- Termen: 30 zile
4.- Reprelucrarea actelor normative ce reglementeaza relaţilile cu cetăteni stračni in institutyille juridice.
- Termen: pînă la 1 decerbrie 1987
5.- Reanalizarea necesarusui de recrutări in problemă egalonat pe anul 1988 gi raport la Directia I.-- Termen: 30 zile
6.- Reinstruirea gi redirijarea detelei informative in spiritul concluzililor convocarini.-
- Termen: 20.12.1987
7.- D.U.I.să fie reorganizate si conform ordinelor să reflecte situatia operativă.-
- Termen: 30 zile
R.G.V.

Doc. 18

20 noiembrie 1987. Adresă trimisă de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne, Serviciul IIA către Securitatea Municipiului Logoj în care se precizează că trimite o notă.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9676, f. 2)

THSPEGTORATUL UUDETEAN TTMTS
AL MLITSNENUKUI DE TWIRENE

- SECURTMATE/SEBVICTUL I/A -

3n.I/A/G.V/0033741/20.11.7987


Thuititem aletuxat Irom DE SARCIIII IIr.0033740 gi NOPA cu mexnurile oxdonate $12.0033739, \quad, 20=$ 2nItate din Convocarea la BUCurEssI din 29 octombsie 1987 in problema "procuragura-nusramisu- -
 blemai (xecrutaixi, mikuxi preventive, dinamice bezei do lucru) se reportează ia SBRVICIUL I/A.-

SETUL SBRVICTUTUI I/A Hasor. Ger

[^2]
## Doc. 19

20 noiembrie 1987. Notă cuprinzând sarcinile rezultate în problema "ProcuraturăJustiţie" la convocarea de la Bucureşti de la 29 octombrie 1987, întocmită de Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne, Serviciul IIA. Cu prilejul convocării s-a analizat stadiul îndeplinirii sarcinilor în problemă, s-au dat instrucţiuni privind categoriile de persoane care trebuiau urmărite şi îmbunătăţirea reţelei informative.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9676, ff. 4-6)
－SECURITATE／SERVICIUL I／A－
$\mathrm{Nr.I} / \mathrm{A} / \mathrm{G} . \mathrm{V} / 0033740 / 20.11 \cdot 198 \mathrm{t}$

－cuprinzind sarcinile rezultate
in problema＂PROCURATURA－JUSTXITE
la convocarea de la，BUCURESTI de 29 octombrie 1987

## Scopul convocăxi土：

1．－Analiza stadiului indeplinirif sarcinilor
in problemă．－
2．－Instructaj cuprinzînd sercinile din ac－
tuala etapă．－
Participa－din partea conduceriin：
－Tov．Colonel RaTIU GHEORGHE－Seful Dix．I
－Tov．Colonel plesa－Loctiitor ģef Direc． tia I
－Tov．Maior RUSU
－Sef Serviciu VI
Materialele de analiza prezentate：
I．－Raport privind stadiul indeplinirii ser cinilor informativ－operative in problema＂JUSTITIE＂．－
－Raportor：Cpt．FARCAS VICTOR
1I．－Raport cuprinzind concluzii rezultate din modul in care s－au realizat sarcinile informativ－operative in rîndul personalului din Justityie care acordă asistenţa teh． nică cetătुenilor stru⿱䒑土⺝刂土．－
－Raportärs Maior ROSU
III．－Raport privind modul cum trebuie să se acţioneze pentru apărerea secretului de stat gi de serviciu şi pentru stabilirea de relaţii cu streaninii in sistemul organelor de procuratură şi justitie potrivit reglementarilor in vigoare Sarcinile ce revin cadrelor de securitate ce asigurä contrain． formativ aceste institutii．－
－Raportor：Cpt．gogoneata
IV．－Concluziile controlului efectuat de Co－
misia militară a C．C．al P．C．R．referitoare la modul in care
organele de militie,procuratură, justitie actionează pemturm bunătătirea activitätii de prevenire si combatere a manifestăxilor antisociale, cum respectă gi aplică in viaţă hotarririle de peritid şi legile ţării.-

- Raportor: Colonel PLESA


## CONCLUZIILS CONVOCARII:

## - Tov.Colonel RATIU

- Convocarea a Iost utilă; apreciază Importan.
ta acestei probleme pe linie de informatii interne;
- In activitatea desfăşurată se manifestă uneIe neajunsuri, care trebuie eliminate;
- baza de lucru nu este concludenta, insuficient conturata, ea trebuie axata pe următoarele categorii de persoane:
1.- persoane cu antecedente politice:
2.- descendentii elementelor cu antecedente:
politice (inclusiv originea după bunici);
3.- persoane cu rude si legaturi in străină-
tate:
4.- pessoane cu atitudine dusmănoasă prezenta
(ascunsă sau exteriorizata);
5.- elemente casiesiste sau abuzive(asa numi-) tele găşti - care provoaca sicane si compromit institutiile juridice - betivani, cartofori ร.a.);
6.- elemente necinstite, care incearcă să se c范pătuiască vinzind dreptatea, aş numitii traficanti de dreptate:

Modul In care se desfäsoara activitatea de căutare a informetilior

- se desfäşoarä sporadic, făre profunzime,nu pe profil, nu in concordantă cu planul de căutare a informatiiIor în problemă;
- să se intocmească note de instruire a tuturor categoriilor de surse;
- reţeau informativă nu corespunde nici can litătiv, nici cantitativ.-
1.- pe Inia creierii retelei informative
- să se tină seama de situatia operativa din problemă(avind in vedere că in justitie si procurature lucrează un număr mare de membrii de partid; să nu ezităm să cerem aprobarea organelor de partid pentru a fi utilizaţis
- să apelăm la o baž de sprijin cît mai mare
de relatii cu procurori si jurişti cinstiti de la care pe baza unor pregatiri contrainformative individuale să poat⿱艹⿱厶口𧰨乚㇒ veni să ne informeze cu unele probleme，in mod discret：
－selectia şi studierea de candidaţ pentru recrutare incă din facultate，astiel ca unitătile de securitate să－i predea la absolvire．－

2．－In legătură cu instruirea si dirijerea retelei informative
－trebuie să fim prudentji－orice greşeale－ sursă nesinceră ne duce pe o pistă greşită；
－trebuie să－i convingem pe cei din reteaua informativa că organele de securitate apara onoarea acestei in stitutii de elemente compte．．

3．－Educarea retelei informative：
－să cultivąm atasamentul faţă de cauza parti－ dului sii statuluisfaţă de organele de securitate：
－educarea in spiritul cinstei，corectitudinii
onestitaatii．－
4．－Verificarea retelei informative：
－este obligatorie，complexa si continuă；
－verificarea prin mijloace specifice（TO：S，F）
Urmarirea informativa a elementelox din aten－
tie
－putine DUI care se refera la infomatii de profil，multe sint slabe，füra obiect；
－se impune imbunătăţirea activitătil de urmă rire informativa；
－Inceperea urmăririi informative asupra unor procurori sau alte categorii din justitie care sint membrii de partid－daca．nu putem obtine aprobare care se dă numai de tov． Prim secretar al judetulut－atunci cazul să fie raportat la Directia I pentru a abtgine aprobare pe plan central（sau cind sînt indicil că s－ap putea desconspira cazul）．－

In legătură．cu interventiile preventive
－Anainte de atentionare sau avertizare să ne gindim cum acoperim informatiile obtinute：
－Inainte de a face informåri la orgenul jude－ tुean de partid，acestea să ife avizate de Directia I．－ Relatiile ofiterilor de securitate cu condu－ cerea unitătilor teritoriale de procuratura şi justitie trebuie să fie principiale；se interzice orice interventie pentru ori－ cine．－

R．G．V．

## Doc. 20

15 iunie 1988. Ordin (corespondență) întocmit de Direcția I, semnat de șeful direcției, colonel Gheorghe Rațiu, către Securitatea Județului Timiș, prin care se solicita ca până la 25 iune 1988 să se raporteze informațiile cu privire la evoluția fenomenului naționalist-iredentist din domeniul justiției, procuraturii și avocaturii.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9684, vol. 1 f. 224)

## MINISTERUL DE INTERNE

DEPARTAMENTUL SECURITATII STATULUI

STRICT SECRET


- Tovarăşului Sef al Securitătii -

In conformitate cu prevederile frogromului de mímuri al Directiei, in luna iunie a.c., urmează să efectuăm un studiu cu privire la situatia operativă existentă in rindul elementelor ostile de naţionalitate maghiară care ̧̂̂i desfăส̧oară activitatea profesională în domeniul jugtitioi, avocaturii gi procurnturii.

Pentru aceasta, pină 10. data de 25 iunie 1983, raportati situatia datelongi informatiilor ce le debine女i cu privire la existenţa şj evolutia fenomenului nationalist-iredentist în rîndul categoriilor de persoane mentionate, dinanica bazei de lucru, modul de actiune în principalele cazuri aidate in atentie şi eficienţa măsurilor de cunoagtere intreprinse.

Pentru centralizare, completatyi situatyia anexată u datele solicitate.


GBFUM SARRVICIULU」 Itteqolonel,

Crăciun Mihai

## Doc. 21

27 iunie1988. Raportul Securității Timiș privind Situația statistică cu persoanele de naționalitate maghiară din Justiție aflate în evidențele Securității, în perioada 01.01.1988-01.06.1988.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9684, vol. 1 f. 225)



## Doc. 22

16 februarie 1989. Raport privind activitatea desfăşurată în problema „Justiţie", întocmit de Serviciul IIA din Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne şi trimis Serviciului IV din Direcţia I - Bucureşti. Documentul este semnat de şeful Serviciului IIA, It.col. Pele Petru şi şeful Securităţii, col. Sima Traian şi prezintă instituţilie juridice din judeţ, numărul lor de angajaţi, baza de lucru, cazuri de persoane urmărite, reţeaua informativă şi măsurile preventive aplicate.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 171-174)

## 

MINISTERUL DE TNTERNE
DEPARTAMENTUL SECURIPATII STATULUY

- DIRECTIA I -

BUC URESTI


- SERVICIUL VI -

La ordinul Dvs.Nr.163/F.V/0053.678 din 25.01. 1989 referitor la situatia informativ-operativa din cadrul colegiului de avocaţi al judeţului TTMTS, raporyăm uxmătoarele:

In judetul TIMIS, activitatea de asistenţ juridica se realizează prin Colegiul de avocati care are in subordine: B.C.A.J.TTUISOARA cu 92 de avocati gi 6 pexsonal auxiliar: B.C.A.J. IJGOJ ou 24 avocati si 2 personal auxiliar si B.C.A.J.DETA cu 6 avocati.

In perioada o1.01.1987-31.12.1988, beza de lucru se prezintu astiel: 10 elemente cunoscute cu probleme pe linia muncii de securitate, din care 3 elemente lucrate prin D.U.I., iar 7 aflate in supraveghere informativa..

In perioada de referinta au fost finalizate D.U.I. "ILIESCU"prin recrutare si D.U.I. "RELEGRINUL" prin influienţare pozitivà, de asemenea au fost luate in supraveghere informativă 2 elemente.

Ca urmare a pensionării unor avocaఫi, numărul elementelor cu antecedente politice sau penale reactionare a scăzut simtitor, in prezent aflîndu-se in atenţie 3 fossti legionari, 2 foşti membrii P.N.T., 1 cu rude in străainătate, 1 fost coleg cu regele MHHAI.

In D.U.I., "VULPEA" este Iucratia informativ
avocata din cadrul B.C.A.J.TIMISOARA, semnalata că se pretează la trafic de influenţă in rindul judecătorilor pentru a obtine unele aventaje materiale, cit si relatii neoficiale cu cetăteni sträini.

Pină in prezent a fost clariflcat aspectul ca relatia din R.F.GERMANIA cu case intretine legătuxi este o cunoş
 citie.

Sint in curs de elucidare reletisle anle cu unil judecători pentru a stabili daca acestea constituie trafic de influenter, aspect ce ax putea leza actul de justitie.

Din suprevegherea informativä evidentitem ca-
zul evocatului Lost legionar, condamat la 20 ani muncă silnică pentru uneltixe contra oxinduixil sociale,care in prezent fece ailxmatii prin care se considera că "a fost 0 victima a organelox de securitaten. Lax uneori pune la indolaly corectitudinea prganelor de cercetere penelă, pentru conduita sa, a fost atentionat in anul 1987 in Lata conducerii B.C.A.J. TIMISOARA.

S-au mai obţinut informatili de pximà sesizexe, din cere au rezultat uxmătoexelesaspecte: comentaril necorespunzătoaxe privind aplicarea Decretului 11/1988; lezaxea actului de justitie prin trasic de influentă, Iuerea de mită, relesil neoficiele cu cetăţeni striani, informetille filnd in cuxs de verificare prin forme orgenizate de lucxu.

De asemenea. in xindul unox avocatyi de na@lonalitate maghiare se poarta discutil pe marginea relatillor zomôe no-maghiare; astsel evidentiem cazul avocatului TOTH LADISLAU de la B.C.A.J.TIMISOARA, semnalat cu unele comenteril necorempunzĕtoere; ifind membru P.C.R. a Post solicitata aproberea organe-
 de lucru.
2. Reteaua informativă din rindul Colegiulut de svocati al judeţului THIIS este formata din 5 surse. din care 2 informatori si 3 surse cu aprobare - toti avocayi, in perioada analizata filnd recrutate 3 surse cu aprobare si abandonate 2 ca uxmare a pensionăxif si a unor starı de sănătate subrede.

In legătura altor organe se ailă 8 surse,din care isi aduc aportul indeozebi cele din legatuxa Serviciului I/B si a Serviciului III.

Intruç̂t mumărul personalului auxiliar este foarte mic, supravegherea infomativă a acestor categoril de per* sonal se sealizează cu suxse din mediul acocetilor.

In perioada analizată nu am avut aurse care


Deşi cele 3 colective ale Colegilor de avocat sint incedrate informativ，in special la B．C．A．J．TTMISOARA gil B．C．A．J．LUGGOJ unde se concentrează un numars mai mare de avocaţi reţeaua informativa este insuficientă，impunindu－se recruteres． de noi surge cu posibilit花任 informative care să asigure in con－ ditii mai bune cunpaşterea sil stapinirea situatiei operative in acest mediu．

Avind in vedere acest considerent，in anul 1989 sînt prevăzute 3 recrutăxi la unitatea din TIMISOARA．din care a fost realizat： 1 informator in luna ianuarie a．c．gi 2 secrutari la unitatea din LUGOJ．

3．Măsurile de prevenire gi neutrolizare in－
 fluent̆ari pozitive， 5 informarii a factorilor de conducere， 3 in－ formăxil la organul judeteen de partid．

4．Neajunsuri existente in activitatea infor＝ mativ－operativa si măsuri preconizote pentru imbunăt总tirea mun－ cif in problemá
－Reteeua informativa insuficienta pentrua cunoaste problemele şi frămintaxile existente în acest mediu：
－copperarea şi conlucrarea cu celelalte servicii informativ－operative nu s－a facut intotdeauna ou operg－ tivitate：
－capacitatea de penetrare a unor surse din legätură in intimitatea elementelor uxmarite eate acăzuta．

Pentru îmbunătatitirea muncii in problemă，se inpun următoarele măsuri：

1．Reingtruirea intregului potentsial infor－ mativ cu aaxcini specifice，at̂t din mediu，cît gुi a fiecărui caz din atentie．
－Termen：31．03．1989
－Răspunde：Cpt．GRUI VASILE
2．Dezvoltarea potenţialului intormativ prin recrutarea de noi surse，din care 3 la B．C．A．J．TIMISOARA ģi 2 la B．C．A．J．LUGOJ．
－Termen：32．12．1989
－Răspund：Cpt．GRUI VASITE Cpt．VID PEEDOR
3．Analize tuturor informatiillor de primă gesizare obtinute despre avocatif gif punerea lor in lucru，in acopul clarificării aspectelor ce prezintă important̆ă operativă．
－Termen：31．03．1989
－Rĕspunde：Cpt．GRUI VASILE
4. Pinalizarea D.U.I. "YULPEA" din atentie, in conformitate cu prevederile instructiunilor D/00190/1987, up mărindu-se elucidarea tuturor aspectelor de interen operativ.

- Texwen 15.04.1989
- Räspunde: Cpt.GRUI VASILR


SERUL SERVICIULUI I/A It.Col. Gree

## Doc. 23

17 iulie 1989. Raport privind stadiul muncii informativ-operative de securitate in problema „Justiţie" în perioada 1.01.1989-30.06.1989, întocmit de Serviciul IIA din Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de Interne. Documentul este semnat de şeful Serviciului IIA, It.col. Pele Petru şi prezintă instituţiile juridice din judeţ, numărul lor de angajaţi, baza de lucru, cazuri de persoane urmărite şi sarcinile propuse pentru perioada următoare.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9693, ff. 176-178)

TNSPECTORATUL JUDEREAN PTMIS AL MINISqERULUL DE INYERRE

- Securitate Serviciul I/A -

STMTCM SECRET
Exemplax nz. 2

Nr.I/A/G.V./0033573 din 仔.07. 2989

## $A P R O B$



- privind stadiul munciL informstiv operstive de securitate in problema "JUSTMTIE" In perioeda 01.02.2989-30.06.2989.

In perioada semestrului I 2989, pe Linia acestei probleme de munca s-a actionst in directis executerxil saxcinilox rezultate din Programul de măsuri al Departamentului Securitătid Statului pe anul 1989, precur si in spixitul oxdinelox gi indicatinlor Dinectied I-s.

In unitatile de justitie gi procuratura de pe raza judetului Timis igi deaxasoaxă activitatea profesionala 338 pexsoane, dintre care 40 procuroxi, 43 judecători, 226 avocati, 9 notari gi 120 personal auxiliar.

Activitatea de supraveghere informativă pe acest pro121 de muncă este realizata in prezent cu 19 auxee, Intre care 5 informatori. 7 persoane de sprijin. 4 surse m.d.p. gi. 3 gezde case de Intilnire: in primul serestru al acestui an au fost secrutati : 2 infoxmator, 2 surse m.d.p. si 2 cazde casa de $\mathfrak{i n} n-$ 6innize.

In prezent baza de Iucru in problema este constituitu din 2 dosare de umearmire infowcativă, 2 wape de verificare infomativa gi 7 elemente aflate in supraveghere informativea.

In pexioada de xeferinta a fost finalizat D.U.I. "Junirum pxin recrutare, au fost deschise 2 mape de verificare Infomativă st Iuate in S.I. 2 elemente.

Astiel in verificare infoxtativa a fost luat numitul DTACONESCU DANUM, judecător la Judecattoxia mimisoare semnalat ou unele comentaril necorespunzätoare la adresa conduceril superioare de partid si de stat din tara noastră. In acelasi form m葛 de lucru a lost luat gi mumitul PORDEA PETRU - IITHA, avocat la B.C.A.J.Timisoara, semnalat ou unele corentarii tendentioase privind realitătile social - politice din fara noastră.

In baza inforxatilior obtinute a fost luat in supraveghere informativă mumitul EGRRESSY IADTSLAU, procuror la Procuratura localà Timigoara, care in cursul unel vizite in R.P.U. In amul 1988 a intentionat să introducă in țare lucrări istorice cu caracter nationalist - ixedentist.

S-au mai obtimut informatil de prima sesizare din care rezulta couentaril negative referitoare la lărgirea sferei de competenta juridică a contililor de judecate in uxma gedintei Consiliului de Stat, fiind exprimata opinia că aceste organisme Judecätoxesti nu pot suplini activitatea profesională a cadrelox de specialitate.

In perioada semestrului I a.c., in cazul wvipzi ${ }^{n}$ prin care este urnarita informativ mumita din cadrul B.C.A.J.Tirimoara, a fost elucidata natura relatillor cu cetăthi străint. ̇.Ed vorba deepre o persoană originarĕ din Romênia pe cere a vizitat-o f.n R.F.Gemmana. In cursul semestrului II ne propuner finalizarea cazului prin atragerea la colaborare

De asercenea va 12 sinalizat D.U.I. "IIIMILESCU", elerent lucrat pentru activităti de natură să lezeze actul de justitie, In present a fost destituit din functia de presedinte a judecătoriei Deta gi retrogradat in functia de jurisconsult.

Măaurile preventive intreprinse de organele noastre in primul semestru al anului 1989 se cifreaza la 1 atentionare, 1 influientare pozitivă, 3 infoxmari la organele de partid, 11 informari la conducatorif institutilior juxidice gi 4 avizăni negative pe linie de pagapoarte.

In ura anelizaxii situatiei informativ - operative din problară reiese că in perioada urnătoare se irpune rezolvarea uruătoarelor sarcini :
1.- Dezvoltarea potentialului informativ prin recrutarea de noi surse, scop in care se vor realiza 2 surse w.d.p. 2a


$$
\text { Texmen : } 30.12 .2989
$$

Răspunde:Cpt.GRUI VASILE
Cpt.VID TEEODOR
2.- Acoperirea informativă a medilior in care se acordă asistentua juridica străinilor, scop in care se va analiza amplasa. rea retelel informative din cadrul B.C.A.J.Timisoara, unde vore realiza recrutarea a 2 persoane de sprijin.

TERMEN : 30.10.1989
RASPUNDE: Cpt.GRUI VASILE
3.- Pinalizarea D.U.I. "VULPEA" gi a D.U.I."MIEAILRSCU" prin măsuri operative, scop in care se va folosi intreaga gamă a mijloacelor muncli de securitate.

TERMEN: 25.11.1989<br>Răspunde: Cpt.GRUI VASIIE

4.- Introducerea de mijloace T.0. Pixe in cazul "porivin" in scopul claripicaril tuturor aspectelor de interes operativ gí al documentării, uruînd să intreprindem măsuri preventive.

TERIGEN: 15.09.1989
Räspunde: Cpt.GRUI VASILE


[^0]:    R. V, R
    D. II. G.

    RD.83/27.01.1979
    Scris in 2 ex.

[^1]:    R.I. P.
    D. in. G.

    RD.435/21.05.1984
    Scrisă an 2 ex.

[^2]:    E.G.V.
    D. IT. Q.

    RD.1347/19.11.1987
    Scxisu in 4 es.

