## Dosarul de obiectiv al comunei Comloşu Mare

Doc. 1
1974. Coperta dosarului de obiectiv al comunei Comloşu Mare din judeţul Timiş.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9782, coperta)
Doc. 2
31 mai 1974. Istoricul comunei Comloşu Mare din judeţul Timiş. În cuprinsul documentului întocmit de lucrătorii Postului de Miliţie Comloşu Mare se regǎsesc următoarele informaţii: atestare istorică, aşezare geografică, istoric administrativ, structura populaţiei, situaţia economicǎ, problemele de Securitate care urmau a fi avute în vedere.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9782, ff. 12-14v)
Doc. 3
1974. Fragment din Tabelul „A" cu persoanele domiciliate în comună, cunoscute cu antecedente politice ori penale privind „securitatea statului".
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9782, ff. 23-23v)
Doc. 4
1974. Zona de frontierǎ cu cǎile de acces.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9782, f. 220)
Doc. 5
1980. Schemă privind CAP Comloşu Mare ce cuprinde: suprafaţa de teren deţinută, numărul de lucrǎtori, dotǎrile tehnice, dimensiunea reţelei informative din acest obiectiv economic.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9782, ff. 66-66v)
Doc. 6
1981. Activitatea Postului de Miliţie Comloşu Mare pe linie de Securitate în anul 1980 şi în trimestrul I al anului 1981. În cadrul documentului se prezintǎ situaţia bazei de lucru şi a reţelei informative, obiectivele economice supravegheate şi mǎsurile preconizate.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9782, ff. 15-15v)
Doc. 7
22 aprilie 1987. Notǎ informativǎ a sursei „Laura" despre o femeie din Comloşu Mare implicatǎ în acțiuni de evaziune. "Laura" susţine cǎ femeia ar intenționa sǎ fugǎ in strǎinătate.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9782, f. 301)
Doc. 8
6 septembrie 1989. Notǎ informativǎ a sursei „Nelu" despre un locuitor din comuna Comloşu Mare, condamnat în trecut pentru furt şi tentativǎ de trecere ilegală a frontierei. Informatorul susținea cǎ respectivul organiza vizionări de filme video la care luau parte numeroşi tineri, ce puteau fi atraşi la activități infracţionale.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9782, ff. 28-28v)

# MINISTERULDE INTERNE DEPARTAMEINTUL SECURITA̛THII STATULUI 

Nr .2013

# DOSAR PRIVIND 

comuna CFIMLNSU MARE
din judetul Timis

## Doc. 2

31 mai 1974. Istoricul comunei Comloşu Mare din judeţul Timiş. În cuprinsul documentului întocmit de lucrătorii Postului de Miliție Comloşu Mare se regăsesc următoarele informații: atestare istorică, aşezare geografică, istoric administrativ, structura populației, situația economică, problemele de Securitate care urmau a fi avute în vedere.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9782, ff. 12-14v)

STRIOT SECRET
Exemplar unic Inregistrat la Nr. $002 /^{\prime}$

Data; 31 mai 1974

## ISTORICUI

- comunei Comlosul Mare cu satele aparti-natoare.-

Comuna Comlosul Hare, pe lînga centrul de comuna la data actuala apartin si satele Comlosul Mic si Lunga.Aceasta localitate se afla in partea de NordVest a tari noastre, avind ca vecini ummatoarele localitati; La Nord-Vest ou comuna Teremia Mare si Satul

## Nerau.-

Vizejdia si Gottlob.-
La sud cu orasul nemunicipal Jimbolia si satul Grabat, apartinator comunei Lenkikein-

In partea de vest se invegineaza cu R.S.F. Iugo-slavia.-

Cele doua sate apartinatoare comùnei Comlosul Mare, respectiv satul Comlosul Mic se alla situat in partea de sud a comunei la o distanta de circa 5 km , de resedinta de comuna, iar satul liunga se desprinde de comuna in partea de vest şi care are o lungime de 3 km . pîna la frontiera cu RSF. Jugoslavia, unde se afla si punctul de trecere mic trafic de calatori, atît din R.S. România, cît si cei din R.S.F. Jugoslavia, in baza conventiei dintre cele doua state.Cu privire la unele date istorice, din documentele de arhiva se aminteste de existenta acestei localitati in anul 1446, iar in anul 1890 se arata ca localitatea Comlosu Mare face parte din Comitatul Torontal, districtul Jimbolia, fiind in acel timp resedinta de comuna cu o populatie de 5.235 locuitori.-

In anul 1921 comuna Comlosul Mare este aratată ca face parte din Judetul Timis-Torontal, plasa Sinicolaul Mare, ca fiind resedinta de comuna cu o populatie de 4.744 locuitori.-

De mentionat este faptul ca in perioada anilor 1922-1928 din aceasta mai multi cetateni au plecat la lucru în S.U.A., cu care ocazie unii dintre ei nu smau mai inapoiat in tara, iar cei care au venit ca urmare a muncii depuse si câstigului realizat au venit in localitatea Comlosul Mare unde si-au costruit case destul de mari, iar unii dintre ei au cumparat terenuri de pamint agrigol. In prezent ca urmare a acestui lapt sittt multi cetateni din comuna Comlosul Mare care au rude apropiate in S.U.A., rude care in ultimi ani au venit in vizita in judetul nostru si in comuna Comlosul Mare.-

Datorita faptului ca mai multi cetateni au plecat la lucru in S.U.A. in anul 1935 comuna Comloszl Mare este aratat in documente ca face parte din Jubetul Timis-Torontal, plasa Comlos, ian numarul populatiei a scazut la 4.402 locuito ri, in acel timp fiind resedinta de comuna si de plasa.In anul 1956-1960 comuna Comlosul Mare fínd resedinta de comuna, ou o populatie de 4.400 locuitori, apartinind de raionul Jimbolia, regiunea Banat-Tinisoara, iar in anul 1961-1968 comuna Comlosul Mare, fiind centru de comuna cu o populatie de 4.930 locuitori, apartinindu-i si localitatea Lunga cu o populatie de 560 locuitori, facînd parte din Raionul Sinicolaul Mare, regiunea Banat.-

Cu privire la satul Comlosul Mic, ce apartine de aceasta comuna din datele de documentare rezulta, că in anul 1772 in urma patentului de colonizare al Mariei Terezia a luat finta aceasta localitate, a urmare a infintarii si localitatiilor vecine Tomnatic si Gottlob. In prima etapa au fost colonizati circa 40 familii care au ajuns chiar in dumini ca pastelor. Acesti oamenii in majoritatea lou au fost adusi din regiunile Alsacia si Lorena si alte parti ale Germaneei, multi insa dintre ei vorbeau limba franceza, inca $3-4$ generati au continuat cu aceasta limba, iar mai tirziu si-a trans-format-0 in cea svabeasca.-

Mortalitatea find foarte mare, clina nepotrivita, cit si alte epidemil, localitatea Comiosul Mic र̂n anul 1782 in 3 serii au lost aduse c ite 30 familii, astrel ca la aceasta data numara peste 233 locuitori.

Oamenii au lost in majoritatea muncitori agricoli si o kica parte dintre acestia meseriasi, find saraci si neavind viitorul asigurat de unde au plecat, cautind ocupatii si locuri de munca in vederea asiguraril nevelului de trai.Ia colonizarea lor li s-au dat cite 30 lante de pamint in 4 louri ale hotarului localitatii si cite un $l o c$ de casa de $0,58 \mathrm{Ha}$. in centrul comunei, precum si credite pentru procurarea anumalelor si uneltelon de Iucru,iar meseriasilor li s-au dat numai locuri de casa si bani pentru procurarea uneltelor. Ca urmare a acestui fapt s-au impropietarit tarani cu o supralata de peste 2.500 ha. teren arabil $\frac{\hat{1} h}{}$ cimpia banatului, iar vatra satului a avut o suprafata de 127 ha.

In urma unos schimbari ce au survenit, ca boli tul, ajungindu-se ca unii sa aiba peste 100 ha. Numarul locuitorilor a crescut în urmatorii 30 ani de la infintarea comunei, astfel ca in anul 1820 avea peste 1470 locuitori, iar in anul 1870 peste 1965 locuitori, la sfirstul secolului 19, s-a ajuns fa 2000 locuitori.latiei, numarul aeestora scazind, astfel ca in anul 1930, ca urmare a mutari dintrun loc ih altul s-a ajuns să fié numai 1676 lociltori, aceasta si ca urmare ca in anul 1910 foarte multi tarani au plecat in SUA in cautarea altor locuri de munca. O parte dintre acestia sma inapoiat dupa primul razboi mondial, iar alti au ramas pe mai departe acolo. La fel in anii 1927-1932 inca 10 familif de tarani au plecat in SUA. care nu s-au mai inapoiat, astfel ca numarul populatiei sa creasca, a descrescut, fapt ce a facut ca in anul 1940 sa existe 1651 locuitori.-

Satul Iunga, este amintit in documente ca in anul 1743 pe acest teritoriu s-au asezat mai multe familii de romini veniti din Tara Româneasca, respectiv din imprejurimile Craiovei. Cu toate acestea in anul 1890 la recensamintul din acest an nu este amintita ca localitate, cît
si la cel din anul 1921 in dictionarul lui C.Martinovici si $N$. Istrati.-

In anul 1935 localitatea Iunga este aratată ca facind parte din Judetul timis Torontal, plasa Comioşul Mare, fiinc resedinta de comuna, unde a functionat sub aceasta forma pîna in anul 1950 cind a trecut ca sat al comunei Comlosul Mare, ou - populatie de 560 locuitori, iar in prezent are o populatie de 598 locuitori.-

Comuna Comlosul Mare, cu satele apartinatoare, la data actuala are o populatie de 6259, dintre care;

- Romíni - 4433.-
- Germani - 1792 .
- Maghiari- 31.

De mentionat este faptul ca in rîndul acestor cetateni exista si un numar de 562 tigani.-

Ocupatia de baza a acestor cetateni este agricultura, iar o mare parte se ocupa cu gradinaritul, adica contracteaza cu statul plante legumicole, ca; rosii, ardei, pepeni,etc. care apoi le preda prin centru C.L.F. din Comlosul Mic, la resedinta C.L.F. Lovrin de care apartine.-

- $95 \%$ din locuitori comunei sint incadrati in sectorul socialost, respectiv C.A.P. si I.A.S., iar un numar de cetateni lucreaza la Intreprinderele ecomonica din orasul Jimbolia, cit si orasul Timisoara, fiind nevoiti sa faca naveta zilnica cu trenul sau autobuzele.-
- $5 \%$ din locuitori nu sînt incadrati in sectorul socialist, ci se ocupa cu carausia sau mici meseriasi.-
e mentionat este faptul ca la data actuală pe teritorul comunei si satelor apartinatoare sint un numar de 1972 case de locivit, dintre care, Comlosul Mare - 1300, Comlosul Mic - 467, iar satul Lunga 205 case.-

Mijloace de transport;
Pe raza comunei Comlosul Mare traverseaza drumul national judetean Nr. 595 pe o distanta de 15 km . in majoritatea asfaltat, intre Comlosul Mare si Jimbolia.-

0 sosea intercomunala distanta fiind de 4 km . care merge prin satul Iunga pina la Punctul de trecerea Frontierei destat in RSF.Jugoslavia, care este pietruit, urmind ca in urmatori $2-4$ ani sa fie asfaltat, ca uxmare a tirajului mare de mijloace de transport de care este circulat.-

Calea Ferata Timisoara - Nerău pe o distanta
de 8 km .-
Legatura între comuna si orasul Municipal Tinisoara, centru de judet, cit si orasele Jimbolia si Sinicolaul Mare se face cu;

Resedinta de judet se face cu trenul.
Cu orasul Jimbolia se foloseste autobuzul
IRTA, care circula de 4 ori pe zi.
Cu orasul Jinbolia la fel se face legatura si transportul tot prin IRTA si trenul.-

Obiective economice;
Pe raza centrului de comuna, cît si satele ape rtinataare, la data actuala sînt plasate urmatoarele unitati economice, astfel;

- C.A.P. Comlosul Mare "V. Maiacovschi", care a luat finta la data de 3 septembrie 1980, la inceput cu un numar de 47 famili tarani, cu o suprafata de 158 ha, teren arabil.-- C.A.P. Comlosul Mic "Progrosul", care a luat finta la 9 iulie. 1950, la început cu un numar de 60 famili de tarani saraci si mijlocasi cu 200 ha. teren agricol.-

In prezent cele doua Cooperative Agricole de Productie sub aspectul terenului pe care il au se prezinta;

$$
\text { - Teren agricol = } 7200 \text { ha.- }
$$

Nord a localitadure de salcimi 10 ha. care se afla in partea col olut padure ce se afla sub administratia Consłliului Popular Comunal Comlaşul Mare.-

> - 20 ha. pasune.-
> - 30 ha. canale.
> - 150 h a vil.
> - 20 ha pomicol.

Cultura de baza a acestor unitati agricole o reprezinta, grîul, porumbul, sfecla de zahar, floarea soarelui, cinepa, cât si legumicultura.-

Aceste unitati agricole sint împartite pe brigazi do cimp si zootehnice, unde in prezent se pune mult accent pe cresterea bovinelor si a porcinilon, fiecare unitate agricola av ind cite o brigada zootehnica.-

- Tot in perimetrul acestei localitati se afla si 3 ferme I.A.S., care apantin de I.A.S. Grabat, in numar de doua, iar una apartine de I.A.S. Teremia Mare. Aceste ferme produc, griu, floarea soarelui si porumb.-
- Una Sectie I.M.A. ce apantine de Intreprinderea de Mecanizare a Agriculturi Gottlob, care este utilată cu peste 50 tractoare, cit si alte utilaje agricole find folosite de cele doua C.A.P. de pe raza comunei Comlosul Mare.-
- Una cooperativa de Consum, comunala, care este subordonata, cooperativei de consum zonale sinicolaul Mare, avind peste 60 angajati, care lucreaza pe linie comerciala si mestesugareasca.-
- Doua dispensare, unul sanitar si altul veterinar, fiind incadrate cu cadre de specialitate.
- Oficiul P.T.T.R. Comlosul Mare, precum si o subcursala la Comlosul Mic, in care sint predate valorile monetare de pe raza comunei, iar acestia la rîndul lor le preda la Banca Nationala de Stat Timisoara. Asigura cu presa populatia din cele trei localitati, cit si circuitul coletelor si corespondentei postale a populatiei din coma si satele apartinataare.
- Statia C.F.R.- care vine de la Tinisoara-Nerau.
- Un numar de 3 parohi, dintre care 2 ortodox si
una romano-catoliaă.-
- Un punct de trecere a frontierei, pentru micul trafic, caxe se afla in partea de vest a localitatil lunga, pe unde zilnic, intra si ex, atit cetateni români, din comunele ince区inate, cit si cetateni jugo conventiei inchiate intre cele doua state.

Ca si in alte localitati cu populatie de nationalutate româna, din punct de vedere politic, situatia localitati Comlosul Mare, cit si a satului Lunga, inainte de 23 august 1944 au activat partidele burghezo-mosieresti, P.N.T. si P.N. Le, la fel si organizatia legionara. Ce-a mai mare influienta in rîndul populatiei a avat-0 P.N.T. Maniu, unde au fost Inscrisi peste 140 membri, de asemenea o influienta destul de mare a avut-0 si diferitele organizatii cu caracter fascist german, ca G.E.G. si P.N.S,G. in special in satul Comlosul Mic, unde in majoritatea populatiei este de nationalitate germana, astiel ca in perioada hitlerista mai multi cetateni s-au inscris în organizatii cu caracter fascist si peste 100 de tineri au fost inrolati in armata germana trupele SS, in anul 1943, unii dintre acestia nici nu s-au mai rêntors in tara, aflindu-se in prezent in REG., Austria, S.U.A. si alte tari capitaliste.-

Aceste elemente care nu s-au mai inapoiat in tara, au rude apropiate in Comlosul Mare si Comlosul Mic, iar unii dintre ei vin anual in vizita, unde ne-au fost semnalati
că Iac propaganda emigrationista in rindul cetatenilor de nati. onđitate germana, astfel in luna august 1971 cetateanul vest german WACKTER, venind in vizita la rudele sale din satul Comlosul Mic, a adus cu. el din RFG. mai multe Amprimate pe care le-a dat la un numar de 5 famili care le-au completat in scopul de a fi asigurati ̂n cazul că populatia de nationalita. te germană va emigra din RSR. Find completate peste 20 de astiel de formulare, cu ocazia iesirii din tara iau fost retinute .-

Tot ca urmare a influientei de emigrare, incepind din anul 1970 si pîna in prezent, ca urmare a deschiderii punctului de mio trafic, unii cetateni de nationalitate germana, din satul Comlósul Mic, cit si satul Comlosul Mare, satul Lunga, au refuzat a se mai inapoia in tara, printre caro sit si persoane care au detinut functii, ca profesori si invata-
tori.-

In anul 1959-1960 in comuna Comlosul Mare a fost descoperita o organizatie compusa din 6 elemente, care puneau la cale actiuni cu caracter dusmanos la adresa, orînduirii noastre sociale, organizatie din care a lacut parte numiti IAICA IOAN, SARAFOLEANU GHEORGHE, MAGHIARU PETRU, BATAN GHEORGH zis GHITA si alti, fiind condamati de catre Tribunalul Militar al Regiunii Banat, din Timisoara.-

Pe lînga cele 3 parohi aminitite mai sus, ordotox si romano-catolic, in comuna Comlosul Mare, mai activează si alte culte si secte, dupa cum urmeaza;

- 20 famili 04 persoane care fac parte din cultul penticostali, avind ca predicator pe numitul AVRAM GHEORGHE din Comlosui Mare Nr. $833 .-$
- 3 famili cu 6 membri ce fac parte din secta interzisa "Martori lui Iehova", iar adunarile se tin la numitul BOJE SIMION din Comlosul Mare Nr.394.-
- I familie ou 5 membri care face parte din secta interzisa "Studentii in biblie", care se afla la numitul BALAS GHFORGHE din Comuna Comlosul Mare.-
- 2 famili a 2 persoane care sac parte din cultul baptist.-
- 5 famili cu 10 membri care fac parte din cultul aventisti. -
$D_{e}$ mentionat este faptui ca in urma studiului efectuat rezulta că in majoritatea cazurilor elementele care fac parte din aceste secte interzise, sint cu un nivel de pregatire culturala si politica scazuta nu au influienta in rîndul persoanelor ou care vin in contact.-

Urmarirea elementelor ce fac obiectul muncii de securitate din localitatiile apartinind comunei Comlosul Mare se face prin subofiterii de la post, avind repartizate sarcini fiecare in parte pe linia supravegherii informative generale.-

Tn urma conventiei inchiate intre statul Român si statul Jugoslav, incenind din anul 1970 pina in prezent au fost eliherate mai multe nermise de mic trafic cetatenilor din comuna Comlosu Mare si satele anartinatoare. Unele dintre elemetele necinstite, in numar de 12 perseane au refuzat a se mai inapoia in tara, in prezent avend stabilit domiciliul in occident si in special in R.F. a Gerianiei. Dessemen in anul 1971
a trecut in mod fraudulos frontiera, prin directia satului Comlosu Mic, numitul BLASSMAN NORBERT, iar in luna februarie 1973 din satul lunga au trecut frontiera numitii; MARTIN RRANCTSC si GRTSTIAN OTMO, , ambii frin directia satului Iunga, aflindu-se in prezent in R.F.A Germaniei, iar rudele acestora din tare fac pronedanda emigrationista.-

Dentru nropeganda emiprationest Z , cit si denioratorie, 1921 iunie 1974 a fost avertizat de catre oraanele noastre numitul FRANK ERTCH din satul Comlosul Mic, iar la 30 octombrie 1975 numitul MARTIN STEFAN din satul Tanga. Ca urmare a masuri luate, on ultimul timp nu ne-au mai fost semnalati cu astfel de activitate.-

Ca urmare a influientei manifestata de catre unii turisti care au venit in satul Comlosul Mic, trecerile frauduloase neste frontiera continua, astfel ce ormanul de praniceri din raza comunei Comlosul Mare a inregistrat un numar de 50 cazuri de tentative la trecerea frauduloasa a frontierei, veniti in majoritatea lor din alte localitati din tara, iar in ziua de 7 spre a ianuarie 1976 numitul HOLZTNGER ERTCH FRANCTSC PETRU din Comlosul Mic, a reusit sa treaca fron+ierg, in nrezent aflindu-se \&n P.P. a Cermaniei.-

Pentru a trece frontiera in mod ilegal, in noantea de 13 decembrie 1975, elementele TTRVU IONEL MIREL din comuna Sacosul Turcesc, satul Stamora Române si BATESU CONNEL din setul Sandra, comuna Biled, au trecut prin forta frontiora cu masina, runind si parierele de lasintrere si iesire in punctul de ic trafic, reusind in felul acesta sa treaca fraudulos frontiera de stat.-

## Doc. 3

1974. Fragment din Tabelul „A" cu persoanele domiciliate în comună, cunoscute cu antecedente politice ori penale privind securitatea statului.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9782, ff. 23-23v)

T A B EL „A"
cu persoanele domiciliate în comună, cunoscute cu antecedente politice ori penale privind securitatea statului.

Cd. $341 / 1982-$ V 11


Doc. 4
1974. Zona de frontieră cu căile de acces.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9782, f. 220)

ZOWA DE FRONTIERA 220 . cer CAILIE DVE ACCESS.

1. Lunbinea totalì a frokikere: ''

$$
=15 \mathrm{ku}
$$

2. LOcurixe CELE MAD FRECUEUTATE DE INFRACTORO - -SATUR LUNGA -sátak - c. Mic.
3. CAID DEACCES.
(a) DRUMux DuOETEAN 59.C. Dinsocis' - Conkosu Mare
(B) CALEA FERATA $=$ LOURIM - C.MARE
(C) Sinicolati - TEREMIA $=$ COMROSumbre
4. LOCuri PMOA =
5. TTINERARII PATRULARE =
6. Purrcte de convirox tio Fi<trua

Doc. 5
1980. Schemă privind C.A.P. Comloşu Mare ce cuprinde: suprafaţa de teren deţinută, numărul de lucrători, dotările tehnice, dimensiunea reţelei informative din acest obiectiv economic.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9782, ff. 66-66v)
C.A.P. COMLOŞU-MARE.

1. for tutelar e.j.c.a.p. Timis.
2. Suprafata Toitalä $=3732 \mathrm{Ha}$. Dincare arabil 3. STRUC'TURA:

3 FERME ZOOTEHINE.
3 ferine vegetale.
4. membri cooperatori total-(624)735

- in zootehnice lucreazå-121 pers.
- Personal t.e.s.a.
-25 PERS.
- Meseriasi
-67 PERS.
- cultura mare
- 522 PERS

5. Dotare tehnicà-materiala:

- tractoare - l2buc. cu 2remorcí
- Autecamional - 4Buc. cu aremorci
- atelaje total -28

6. reten existenta in unitate (de securitate).

- Ferme zootehnice - 2
-meseriasi la atelerele ap. 2
- Fermelé vegetale 3

FS. ZOOTEHNICA INF. "TEO"
F.6. ZOCTEHNICA MMC. MRIR MOT"
F.7, zootrhnied mintursten
info infliLe
minitic
minitie

F2. vegetald inf ninncu panel" (militie = Dudu georbescu) F3. vegetali inf. "helu"

7

$$
\begin{aligned}
& \text { ELENENTE LUCRATE } \\
& \text { VECOMTATE }= \\
& \text { MIITIE }=14 .
\end{aligned}
$$

Doc. 6
1981. Activitatea Postului de Miliţie Comloşu Mare pe linie de Securitate în anul 1980 şi în trimestrul I al anului 1981. În cadrul documentului se prezintă situaţia bazei de lucru şi a reţelei informative, obiectivele economice supravegheate şi măsurile preconizate.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9782, ff. 15-15v)

ACTIVITATEA

Postului de militie, pe linie de securitate pe anul 1980 si trim. I 1981

1. Supravegherea insermativă, In mediul rural pe linie de securitate se realizează prin sursele de informare, perseanele auxiliare si culegere inectă de informatii.
2. Postul de militie are un număr de 39 de colaboratori, care se folosesc atit pe linie de militie cit si pe linie de securitate。 In mod deosebit sint felositi pe linie de securitate urïztorii. colaboratori: Ionescu, Văduva, Nelu, si Mosul din legătura Plt. Istfan, Ristea, Popescu Vierel, Stan Dumitru, Gabriel si Ionescu. din legătura Plto Timircan si colaboratorii Popescu P., Ilie Ioan, Nicu si Lică din leğatura Plt.maj. Cruceru
3. Controale pe linie de securitate: In anul 1980 Postul de militie. a fost controlat pe linie de securitate de catre tov. Col. Mortoiu, tov. cpt Florea si Ltocol. Belovici, lunar si ori de cite ori a fost nevoe. Deasemenea a fost controlat si le către tov. Lt.col. Timircan care are in supraveghere unele elemente din Comlosu Mare.
4. Baza le lucru pe linie de securitate cuprinde:

- Elemente din evidenta generala $=247$
- Din care: legionari $=18$
$S S=53$
GEG $=9$
PNSG $=5$
Repatriati $=7$
PNT $=43$
PNL $=8$
Fosti politisti $=5$
Expleatatori $=25$
Fosti condamnati $=6$
Cunoscuti cu inscrisuri usmănoase $=4$ Culte $=2$
Fugiti din tara $=62$
- Luati în dosare de problemă pe linie de frontieră
－Luati in losare de problema pe linie de securitate $=18$
5．Cuneasterea acestor persoane se face atît in mod personal oit si cu ajutorul retelei informative．
6．Obiectivele impertante le pe raza comunei sint：CAP Comlosu Mare si Comlosu Mic，Scoala generală，Caminul de bătrîni，trei ferme IAS，Coopetatia de Consum，Oficiul PTHR，Moara tărănească，Dispensarul uman si veterinar．

6．Recrutăxi in rîndul retelei informative，in anul 1980 s－au făcut in număr de 9．In anul 1981 avem loi pregatiti。

7．Activitatea informativă in rindul intelectualilor se asigură direct le lucrătorii postului si cu ajutorul retelei informative．

8．Supravegherea strainilor veniti in comună se face ou ajutorul retelei informative．In prezent pe raza comunei avem 5 persoane sträine in RFG si Austria．

9．Exploatarea informatiilor se face în termen de 40 de zi？ conform ordinului nr．ool601／19す。

10．Transmiterea informatiler pelinie de securitate se face personal sau telefonic tovs It．col．Belovici．

11．Pe baza informatiilor primite de la retea s－a propus anularer unui număr de 39 permise de mic trafio a căror posesori intentionau să emigreze．

12．In cursul anului 1981 s－a rapertat la I．J．Timis sitt sgrcu neregulile din agricultura de pe raza comunei．

13．Pregăt亩ea de specialitate pe linie de securitate se face lunar în calrul convocărilor la Inspectorat．

14．Aprobarea pentru recrutarea de informatori－colaboratori se da de către Seful serviciului $P .0$ si ofiterul care răspunde pe linie de securitate in cadrul comunei．－

15．Postul de militie poseda m număr de 708 permise de mic tra： trafic，iar in cursul anului 1980 au rămas un număr de patru persoane ajungind in RFG．In anul 1981 nu avem neîntoarceri din călatorie cu permise de mic trafic．


Doc. 7
22 aprilie 1987. Notă informativă a sursei „Laura" despre o femeie din Comloşu Mareimplicată în acțiuni de „evaziune". „Laura" susține că femeia ar intenţiona să fugă în străinătate.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9782, f. 301)

Suno Lauro
ficoull Sucit/
notá informativa

Lursa và inforueatà dospre nuruita Soica Aurelia din Cour. Couloser-Mare Susnunuita are o facto cassitorita en ninital dikels Sepi
Nikels Sepi are trei frati plecat' ilegat im R.F.G.
Soica oturelia are peruis do nie trafie pentre R.S.F.I A' ar fir posilil sac se foloseascá de acéasta peutan a pleia ilegal im Cocideut la rudele ginerelai sã̃.
22.04. 1987

Obs. Suno ofart 'urtru'to' so Mrelv'bune Nai daxe iraruv' S-a retiar peruviruo de unt tixpi perwher R.S.FI.

Doc. 8
6 septembrie 1989. Notă informativă a sursei „Nelu" despre un locuitor din comuna Comloşu Mare, condamnat în trecut pentru furt şi tentativă de trecere ilegală a frontierei. Informatorul susţinea că respectivul organiza vizionări de filme video la care luau parte numeroşi tineri, ce puteau fi atraşi la activităţi infracţionale.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9782, ff. 28-28v)

Sims $0_{"} \times$ celv"
Plut fuciel.
sota
Gurra ví jutaruca tia detpre numitue dou tatue qauga bowuna Bom love slone. Turna cu novas le ca furnumitula fost codomnat de mai multeon
peulm furt. praudulos froutiera bor pP V. pinct üupricat de autoriteitile Ungare. In pre feut survo a stotrilit co orgouiforia uneon rifiononi de filme pe Indeo la domiciciul, saue. Ulideo es te adus de
telo o nuclá dela Suirecana (tora Lui). Go peeste Jilue porticipà Lúcic diu boml oful-sbone sii Jupq. Hifionarile lungüudura paina noxpte Lanfuic fuind poribil, ca dele aces ta rifionani sì se coustifluie gupuri de inpractor care rie actionefle lo Frontiena.

$$
06.09-1988
$$

selur
obs
rerizare. Sancini trarate ive. So vobiliorcs anturgul elenentriln.

- Sa, Nobiledres do có foce Preqi: tir peutw trecere fiandu. toaro o Mautiere:
- So Nobiluanca do <a dipperv do Mun niderde bo aw'.

