DR. VASILE URSACHI, MEMBRU DE ONOARE
AL INSTITUTULUI DE ARHEOLOGIE DIN IAŞI
AL ACADEMIEI ROMÂNE

DE
DAN GH. TEODOR

Inițiativa Institutului de arheologie din Iași al Academiei Române de a acorda unor cunoscuți cercetători în domeniul arheologiei români și de peste hotare, care s-au remarcat de-alungul anilor ca unii din cei mai apropiați și constanți colaboratori ai instituției s-a materializat și în anul 2004 prin atribuirea acestei distincții cunoscutului cercetător și muzeograf dr. Vasile Ursachi, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani.

Dr. Vasile Ursachi s-a născut la 30 decembrie 1934 în comuna Havârna, județul Botoșani. După absolvirea Școlii Pedagogice din Șendriceni-Dorohoi a urmat în anii 1953-1957 cursurile Facultății de istorie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași. Din anul 1957 până în prezent dr. Vasile Ursachi funcționează ca director al Muzeului de istorie din Roman, fiind în același timp cercetător științific principal I. Dr. Vasile Ursachi a creat instituția muzeală din Roman transformând-o cu timpul în unul dintre cele mai valoroase muzei de istorie din țară, cu bogate colecții de arheologie și istorie și cu o activitate științifică valoroasă care i-a conferit și atributul unui meritabil centru de cercetări arheologice.

Activitatea științifică și muzeistică depusă de dr. Vasile Ursachi timp de peste patru decenii și jumătate este ilustrată de amplele săpături arheologice efectuate în obiective de mare însemnătate, de organizarea unor

*Arheologia Moldovei*, XXVIII, 2005, p. 419-426
interesante și apreciate expoziții de arheologie vernisate în țară și peste hotare, de publicarea unor numeroase studii, articole, note și recenzii, de participarea constantă cu interesante comunicări la prestigioase manifestații științifice de profil din țară și din străinătate, precum și prin elaborarea unor valoroase monografii arheologice, dintre care una a fost distinsă cu premiul Vasile Pârvan ai Academiei Române în anul 1991.

Doctor în științe istorice, cercetător științific și specialist bine cunoscut în domeniul arheologiei preistorice, cu deosebire al civilizației geto-dace, dr. Vasile Ursachi a fost răsplătit pentru realizările sale cu titlul de Cetățean de onoare al orașului Roman și distins cu ordinul Meritul cultural în grad de comandor. A fost membru al Institutului Național de thracologie, membru al Academiei Oamenilor de știință și al Institutului de preistorie și protoistorie din Cluj-Napoca.

Cu prilejul ședinței vârstei de 70 de ani, domnului dr. Vasile Ursachi, Institutul de arheologie din Iași a considerat oportun să-i acorde titlul de Membru de onoare al institutului, omagiindu-l astfel ca pe unul dintre cei mai apropiați și constanți colaboratori ai săi.

Într-un cadru festiv, în prezența Președintelui Filialei Iași a Academiei Române, a academicienilor Mircea Petrescu-Dimbovita, Valeriu Cotea și Alexandru Zub, a numeroși cercetători, cadre didactice universitare și muzeografi, în ziua de 12 decembrie 2004, dr. Vasile Ursachi a primit diploma de Membru de onoare a Institutului de arheologie din Iași. Prof. dr. Dan Gh. Teodor a prezentat pentru cel omagiat următoarea laudatio:

Stimat auditoriu,

Institutul de Arheologie din Iași al Academiei Române este onorat astăzi să omagieze, cu prilejul ședinței vârstei de 70 de ani pe domnul doctor Vasile Ursachi, director al Muzeului de istorie din Roman, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați arheologi și muzeografi români.

Invitația care conducerea Institutului de Arheologie din Iași mi-a adresat-o de a rosti cu ocasiune acestei frumoase aniversări, câteva cuvinte, m-am grăbit să-i dau curs, animat de respectul, admirarea și nedezmințita prietenie care mă leagă de peste o jumătate de veac de cercetătorul și muzeograful Vasile Ursachi.

Activitatea deosebit de ronică a unui neobosit, pasionat și competent cercetător al trecutului nostru îndepărtat, care s-a soldat de-a lungul mulțor decenii cu rezultate notabile, ce s-au constituit constant în valoroase contribuții științifice și pe tărâm muzeal, nu este ușor de cuprins în câteva cuvinte. În pofta unor astfel de dificultăți voi încerca totuși să creionez meritele deosebite ale omagiului de astăzi și să accentuez calitățile sale aparte, care l-au caracterizat de-a lungul întregii sale vieți.

Născut pe plaiurile județului Botoșani, în acele locuri ale jării din care s-au plămadit numeroase și ilustre personalități, destinul i-a îndrumat ulterior pașii către o profesie unică prin scopurile și frumusețea sa.

A absolvit renumita școală pedagogică de la Șendriceni –Doroioi care a format multe personalități din domeniul istoriei, urmând apoi, între 1953-1957 cursurile Facultății de istorie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

Pasionat de arheologie încă de pe băncile facultății, dr. Vasile Ursachi a luat contact nemijlocit cu investigarea istoriei vechi participând pe șantierele de săpături de la Vâlcea Lupului, Trușeni și Bicaz, periodă în care ne-am cunoscut și am colaborat și care ne-a oferit prilejul de a încheia o trainică prietenie ce nu va putea fi destrămată ușor.

Încă de la absolvi în 1957, dr. Vasile Ursachi a fost repartizat la Roman încredințându-i-se misiunea extrem de dificilă pentru acele vremuri, de a pune bazele unui muzeu de istorie. Cu o ravnă demnă de invidiat, cu pasiune, cu seriositate și cu deosebit interes a început de îndată o amplă cercetare de suprafață de teren în zonele județelor Neamț și Bacău, iniții și efectuând ulterior numeroase săpături sistematice, care au contribuit an de an la acumularea unei zestre arheologice impresionante, numărând în momentul de față aproape un sfert de milioane de piese, reprezentând unul dintre cele mai valoroase patrimoniile de istorie vechi cu care s-ar putea mãndri multe din mariile muzeu de istorie ale jării. În felul acesta dr. Vasile Ursachi a reușit să organizeze un frumos și temeinic documentat muzeu de arheologie și istorie și totodată să organizeze un modern și util depozit pentru vestigiile scoase la iveală. Grație eforturilor susținute cu deplină responsabilitate ale directorului muzeului din Roman această instituție de cultură și-a câștigat un bine meritat prestigiu, fiind considerat astăzi unul dintre cele mai reprezentative de la noi din țară.
Datorită inițiierii unor ample cercetări sistematice și de suprafață a putut fi posibilă descoperirea numai în zona Românului a peste 300 de obiective arheologice din diferite perioade istorice, Muzeul de istorie din Român fiind asfel beneficiarul unor descoperiri de excepție, din rândul cărori fac parte cea mai mare necropolă a dacilor liberi de la noi din țară, aceea de la Vâleni-Boțeni, siturile de la Sâbăoani și mai ales interesanta cetatea geto-dacică, Zargidava de la Brad.

Animat de o înaltă conștiență profesională dr. Vasile Ursachi a militat și milităza neobosit pentru valorificarea muzeistică și științifică a acestor valoroase și importante descoperiri arheologice scoase la iveală mai ales ca urmare a efectuării unor ample săpături în circa 30 de obiective datând din diferite perioade istorice. O parte însemnată dintre aceste descoperiri au fost prezentate specialiștilor și marelui public în peste 150 expoziții temporare, unele nu numai interesante tematic ci și de mare anvergură, pe care Muzeul din Român le-a organizat, precum și participarea directă la alcătuirea altor căteva zeci unele vernizate cu deosebit succes și peste hotare.

Concomitent, rodnica activitate de valorificare muzeistică a fost îmbinată armonios și util cu aceea de publicare a descoperirilor în numeroase reviste de specialitate din țară și străiniatate, însumând peste 110 titluri, precum și prin prezentarea unor interesante, documentate și bine apreciate comunicări la peste 200 reuniuni științifice de profil, naționale și internaționale.


De asemenea, o însemnată parte a rezultatelor obținute ca urmare a activității muzeistice și științifice depuse de dr. Vasile Ursachi a constituit tema cărților elaborate de-a lungul anilor, singur sau în colaborare, precum Ghidul monumentelor istorice din județele Bacău și Neamț, Roman-Mic îndreptar turistic, coordonarea volumului dedicat istoriei orașului Roman, dar mai ales monografia, Vâleni. O necropolă a dacilor liberi și monografia, Zargidava-Cetatea dacică de la Brad.

Monografia marii necropolei de la Vâleni ( elaborată în colaborare), a fost răspânuită în 1991 cu prestigiosul premiu „Vasile Pârvan” acordat de Academia Română iar aceea dedicată așezării de la Brad-Zargidava, apărută în an 1997 continuă să fie considerată în literatbra românească de specialitate, una dintre cele mai valoroase contribuții referitoare la civilizația geto-dacică.

O tot atât de rodnică și susținută activitate a desfășurat dr. Vasile Ursachi și în domeniul cultural-educativ, susținând peste 750 de conferințe sau expuneri cu variate și interesante teme de istorie și arheologie, multe publicate în ziar și reviste de cultură sau expuse la radio și televiziune.

Apreciat cum se cuvine pentru îndelungata și bogata sa activitate profesională (este cel mai vechi director de muzeu din țară), ca și pentru valoroasele sale rezultate, obținute constant, dr. Vasile Ursachi a fost răspânit cu titlul de cetățean de onoare al municipiului Roman și decorat de către Ministerul Culturii și Cultelor cu ordinul Meritul Cultural, în grad de Comandor. În decursul anilor a fost ales Membru al Comisiei Naționale de arheologie, al Institutului Național de Tracologie, membru al Academiei Oamenilor de științe și al Institutului de preistorie și protoistorie din Cluj-Napoca.

Iată doar în câteva cuvinte creionă o prestigioasă activitate de cercetător și muzeograf pe care omagiulul de astăzi a consacrat-o bunelui științific și public, cu o rară modestie, onestitate și o aleasă delicatețe, dublată de continuă și responsabile eforturi depuse cu seriozitate, dragoste de adevăr și înaltul simțânânt al valorilor perene izvrate din frumoasele și unicele tradiții culturale ale satului românesc, lume căreia Vasile Ursachi i-a rămas credincios.

Cu convincerea mereu trează că datoria față de semenii trebuie întotdeauna corect îndeplinită, dr. Vasile Ursachi a fost și este permanent convins că, aflarea adevărilor din trecut, reconstituirea veridică a realităților din vremurile de multe apus nu pot fi realizate decât animat de dragostea și respectul profund pentru profesiunea aleasă, interesul susținut pentru nou și util și intransigenta față de superfluitate și neadevăr. Dr. Vasile Ursachi nu a rămas doar exponentul propriului său domeniul de activitate, arheologia. Prin tot ce a realizat el a dovedit cu prinsisincă că este în același timp un veritabil istoric, care a utilizat corect și eficient izvoarele arheologice pentru reconstituirea trecutului.

Stimate colegi și prieteni, încheind aceste puține cuvinte prin care am încercat să te prezint în aceste frumoase și emoționaute momente universare te încurajez că toți cei care te cunosc, te apreciază și te felicită pentru toate realizările tale. La împlinirea acestei vârste suntem cu toții alături de tine și de familia ta urându-ți multă ani, sănătate, prosperitate și putere de muncă pentru a aduce noi și valoroase contribuții în domeniul căruia i-ai închinat întreaga viață, timp de peste o jumătate de veac.
LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI PUBLIFICATE

1. V. Ursachi, *Contribuții la problema ritului de înmormântare la carpo-daci, în Carpica*, II, 1969, p. 199-201;
10. V. Căpitanu, V. Ursachi, *Descoperiri geto-dacice în județul Bacău, în Crisia*, 1972, p. 97-114;
15. M. Chițescu, V. Ursachi, *Notă asupra unui tezaur de monede romane de în începutul imperiului, descoperit la Bozieni (r. Roman), în SCIVA, toamnă 17, nr. 4, p. 703-707;
23. V. Ursachi, *Sanctuarul dacic din cetatea de la Brad, în MA, XII-XIV, p. 93-107;
24. V. Ursachi, *Rituri și ritualuri de înmormântare în așezarea de la Brad, în MA, XII-XIV, p. 105-152;
26. V. Ursachi, *Ceramica dacică pictată din Cetatea de la Brad, în MA, XV-XVII, p. 43-97;
35. V. Ursachi, I. Antonescu — O mare personalitate a zilelor noastre, în *Carpica*, 1991, p. 171-172;
36. V. Ursachi, *Vasile Pârvan și „davele” de pe Siret, în Carpica*, XXIII, 1992, p. 125-130;
40. V. Ursachi, Cetatea dacică de la Brad, în *Symposia Thracoelogica*, I, Craiova, 1983, p. 59-61;
41. V. Căpitanu, V. Ursachi, Cetatea dacică de la Moinești, în *SymThr*, 6, Piatra Neamț, 1988, p. 88;
42. V. Ursachi, Obiecte de podoabă descoperite în cetatea dacică de la Brad, în *SymThr*, 6, Piatra Neamț, p. 102-104;
44. V. Ursachi, Elemente ale spiritualității geto-daciești în contextul descoperirilor de la Brad (jud. Bacău), în *SymThr*, Constanța, 1985, 3, p. 84-86;
45. V. Mihăilescu-Birlița, V. Ursachi, Tezaurul de monede romane descoperit la Traian, județul Neamț, în *AM*, XII, Iași, 1988, p. 117-130;
46. V. Căpitanu, V. Ursachi, Necropola carpică de la Poiana-Negri, jud. Bacău, în *Carpica*, XXIII/2, p. 143-149;
47. V. Ursachi, Necropola din sec. IV de la Săbăoani, în *MA*, 1994, p. 261-278;
48. V. Ursachi, Contribuții la problema dispariției așezărilor de tip „dava”, Iași, 1994, Omagiu lui Alexandru Zub, la înălțirea a 60 de ani; p.
49. V. Ursachi, File de preistorie, în *Istoria Orașului Roman*, Roman, 1992, p. 15-29;
52. V. Ursachi, Importurile greco-romane în cetatea dacică de la Brad, în *SymThr*, 7, Tulcea, 1989, p. 281-283;
53. V. Ursachi, Unelte agricole ale dacilor din cetățile de pe Valea Siretului, Baia Mare, 1988, p. 12-13, SIRAR;
55. V. Ursachi, Tezaurul eucuvenian de la Brad, în *Magazin Istoric*, Anul XX, nr. 6(231) iunie 1986, p. 7-8;
57. V. Ursachi, Sanctuarul dacic de la Brad, în *Magazin Istoric*, 1986;
60. V. Căpitanu, I. Mitrea, V. Ursachi, *Catalogul expoziției „Civilizația traco-geto-dacică și continuarea sa în epoca formării poporului român”*, Bacău, 1980;
61. V. Ursachi, Cetatea dacică de la Brad, în *Cronica cercetărilor arheologice, campania 1993*, Satu-Mare, 1994, p. 8;
63. V. Ursachi, Cetatea de la Brad, în *Symposia*, 2, Turnu-Severin, 1984, p. 11;
64. V. Ursachi, Dovezii de scriere la geto-daci, în *Symposia*, 4, Oradea, 1986, p. 72-73;
68. V. Ursachi, *Situl arheologic de la Brad*, București, 1996;
70. V. Ursachi, Tezaurul de monede romane de la Tămășeni, în *Carpica*, 1997;
71. V. Ursachi, Contribuția cercetărilor arheologice în cetatea dacică de la Brad la cunoașterea culturii getilor est-carpatici, în *Carpica*, XXVI, 1997, p. 43-49;
72. V. Ursachi, Șantierul arheologic Brad, în *cronica săpăturilor arheologice*, București, 1997, p. 10-11;
73. V. Ursachi, V. Căpitanu, Șantierul arheologic Râcătău, în *Cronica Cercetărilor Arheologice*, București, 1997, p. 78-79;
74. V. Ursachi, Săbăoani, necropola din sec. IV d.Hr., în *Cronica Cercetărilor Arheologice*, București, 1997, p. 89-91;
79. V. Ursachi, Săpăturile de la Brad, în *Cronica Cercetărilor Arheologice*, Vaslui, 1999;
84. V. Ursachi, Săpăturile de la Roman – campania 2000, Suceava, 2001, p. 208;
86. V. Ursachi, Un mormânt halstattian descoperit la Aldești-Secuieni, în Musaios, 2001;
87. V. Ursachi, Un nouveau motif décoratif sur la poterie dac e peinte, în Studia Antiqua et Archaeologica, VII, Iași, 2000, p. 345-350;
89. În colaborare – D. Hordilă, Ana Maria Velter şi V. Ursachi, Tezaurul de monede divizionare poloneze de secol XVII descoperit la Săbăoani, județul Neamț, în MemAntiq, XXII, p. 321-332;
90. V. Ursachi, Așezarea dacică de la Tâmașeni, jud. Neamț, în MemAntiq, XXII, p. 219-289;
93. Catalog – Ilii și daci, Belgrad, 1971;
94. Ilii și Daci, București, 1972;
96. Catalog – Cucuteni-Atena, București, 1997, 9 p.;
97. V. Ursachi, Din istoria apicului în zona Romanului, Arad, 1995, p. 601-603, SIRAR;
98. V. Ursachi, Conservarea și depozitarea produselor agricole în cetatea dacică de la Brad, Bacău, 1994, p. 136-137, SIRAR;
99. Catalog expoziție „Artă și spiritualitate în cultura Cucutenii”, Suceava, 1988;
100. V. Ursachi, Contribuția cercetărilor din cetatea dacică de la Brad la cunoașterea getelor est-carpatici, în Lucrările” Simpozionului de Arheologie – Târgoviște 1996”, p. 84-85;
102. V. Ursachi, Muzeul de Istorie din Roman, în Revista Muzeelor, nr. 6/1995, București, p. 4-14;
103. V. Ursachi, La cité géo-dace de Brad, în The Thracian World at the Crossroads of Civilisations, București, 1996, p. 356-358;
108. V. Ursachi, Tezaurul cucutenian de la Brad – tezaur de semnificație europeană, în Magazin Istoric, anul XX, nr. 6(231), iunie 1986;
109. V. Ursachi, Sanctorul de la Zargidava, în Magazin Istoric, anul XVIII(204), martie 1984;
114. V. Ursachi, Cetatea de la Brad, campania 1996, în Cronica cercetărilor arheologice, București, 1997, 6-7;
118. V. Căpitanu, V. Ursachi, Cetatea dacică de la Moinesti, campania 1994, în Cronica cercetărilor arheologice, Cluj-Napoca, 1995, p. 57-58;
120. V. Căpitanu, V. Ursachi, Cetatea dacică de la Răcățiu, campania 1994, în Cronica cercetărilor arheologice, Cluj-Napoca, 1995, p. 75;
132. V. Căpitanu, V. Ursachi, Râcațău, în Cronica Cercetărilor Arheologice, Brăila, 1996, p. 96-97;
133. V. Ursachi, D. Hordilă, Săbăoani, în Cronica Cercetărilor Arheologice, Brăila, 1996, p. 103-104;
134. V. Ursachi, La necropole tumulare de Brad, în The 2-nd International Symposium of funerary archaeology, Tulcea, 1995, p. 38;
135. V. Căpitanu, V. Ursachi, Cetatea dacică de la Râcațău, în Cronica Cercetărilor Arheologice, Satu-Mare, 1994, p. 53;

LUCRĂRI – VOLUME

1. V. Ursachi, Cetatea dacică de la Brad – Zargidava, București, 1995, 600 p.;
6. V. Ursachi, Situl arheologic de la Brad, București, 1996, 42 p.;

CATALOAGE

1. Catalogul expoziției „Civilizația geto-dacicilor din Bazinul Siretului”", 1992, 64 p.;
2. Catalogul expoziției „Civilizația geto-dacicilor din Bazinul Siretului”, 1977, 68 p.;
4. l. DACI, Italia, 1997 (Roman, 18 p.), 370 p.;
5. Iliri și Daci, Belgrad, 1971, 250 p.;
6. Iliri și Daci, București, 1972, 336 p.;
7. Cucuteni, Azena-București, 1997 (9 p.), 246 p.;
8. Catalog „Artă și spiritualitate în cultura Cucuteni”, Suceava, 1988;