Centrinė Lietuva - romeniškiojo laikotarpio emalioitų dirbiniių gamybos centras

Mykolas Michelbertas

Reta archeologijos dirbiniių grupė yra sukūrusi tokį didžiulį tyrinėtojų susidomėjimą ir ginklus dėl chronologijos bei gamybos centrų, kaip dirbiniai, puošti spalvotu emalium. Šie puošniai daiktai, paplūdimės įvairios civilizacijos, sustiprėjo duologo publikacijų, stambesnių apie bendrinamą pūdūdžio darbą, iš kurų paminėsime tik švariausias.


1. Emaliniotos pasaginės segės Centrinėje Lietuvoje

Iki šiol Centrinėje Lietuvoje rastos 4 žalvarinės pasaginės segės, puoštos neperšviečiamu stiklo mase - emaliu ar spalvotu stiklu.

1. Sargėnai, kapas Nr. 203. 1939 m. tyrinėjimų metu rasta pasaginė segė (pav. 1), kurios skersmuo - 6,6x6,1 cm, trikampio pjuvio lankelio plotis - 0,8 cm, galų skersmuo - 1,7 cm. Segės galų apskritimuose yra kryželių, puošti raudonu emaliu, lankelio viduryje - stačiakampis, puoštas žaliu emaliu. Ji kaip rasta kartu su II gr. pusiau apskrito pjuvio apyrankėmis. Segė skelbta ir minimuma daugelyje leidinių (Kulikauskas P. 1941. Lent. XI-1; Lietuvos liaudies menas. Senovės lietuvių pavaizdai, I kn. 1958. Nr. 165 ir 241; Kopyscena F. F. Taf. 242.2 ir kt.). Segė saugoma Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje (toliau - KVDKM), ein. Nr. 16166.


3. Marvelė, kapas Nr. 76. 1992 m. tyrinėjimų metu rasta pasaginė segė (pav. 3), kurios skersmuo - 5,6x6,2 cm, pusiau apskrito, beveik trikampio pjuvio lankelio plotis - 0,6 cm, galų skersmuo - 1,8 cm. Segės galų apskritimai ir lankelio viduryje esantis stačiakampis puošti raudonu emaliu. Kapė rasta su geležiniu smeigtuku cilindrine galvute. Segė skelbta (Astrauskas A. 1994. Pavy. 10.1). Ji yra KVDKM.

4. Marvelė, kapas Nr. 110. 1992 m. tyrinėjimų metu rasta pasaginė segė (pav. 4), kurios skersmuo - 5,4x5,1 cm, trikampio pjuvio lankelio plotis - 0,5 cm, galų skersmuo - 1,5 cm. Galų apskritimai puošti žalvo stiklo mase ir 3 balto emalio akutėmis, lankelio viduryje esantis stačiakampis - pilkvaizdžios spalvos stiklo mase (lėkštos lygmė). Kapė rasta įvairiausiuose stiklo korolių apvare, 2 žalvarinės pusiau apskrito pjuvio apyrankės (II gr.), žalvarinis įtaisėlis uždaras žiedas ir geležinė yla. Segė skelbta (Astrauskas A. 1994. Pavy. 10.2). Ji yra KVDKM.

Matome, kad 3 segės iš 4 rastos kapose. Marvelės kapas Nr. 110 yra moteri. Kita du kapai matyt buvo vaikų. Sargėnų kapo Nr. 203 buvo apsuitos vaikščios apyrankės (matmenys - 4,5x2,5 cm ir 4,5x5 cm), ir Marvelės kapo Nr. 76 apsuitės galvagaliai ir kojgalai akmenų potėčius leidžia jį priskirti vaikui. Taigi, pagrindinių emaliniųjų segių radimai rodo, kad Centrinėje Lietuvoje jas naudojo moterys ir vaikai, greičiausiai, paugulai - mergaitės, nes šiuos vaikų kapusose nerasta paugulų berniukų kapomis būdingų ikapių - tai kurių darbo įrankių.

*Autorius dėkingas kolegai A. Astrauskiui už informaciją apie Marvelės kapus

II. Emalinių pasaginės segių chronologijos ir kilmės klausimai


Marvelės kapec Nr. 76 rasta emalinauose segi yra su geležiniu smeigtuku cilindrine galvute. Pastarasis radinys nėra geras chronologinis rodiklis. Lietuvoje


labiliai išryškėja, o svarbiausia šios kultūros teritorija išryškėja Cl-D periodais. Reikia pažymėti, kad šiai sritį gana anksčiau pradėjo veikti Romos imperijos kultūrinė įtaka - čia aptikta nemažai ankstyvojo rominės kultūros importo (sparinės seges, A 60 tipo seges). Matyt Centrinės Lietuvos praeitynė kultūriniame ryšyje su Romos imperijos provincijomis buvo panaši ir vėliau. Dėl šių ryšių Centrinės Lietuvos meistrai perėmė ir kai kurios panašų gamybų techninius išgudžius - išmoko žalvarinius dirbinius puosti emačiui.


Rezumuoju: gilia pasakysti, kad romenėkūkuoja laikotarpis Centrinėje Lietuvoje sėlė Mozūrų tarp vienu ankstyvąsiausiu emačių dirbiniai gamybo centra ir, savo ruožtu, pertelėk kūrybinis impulsas kitiam baltų regionams.

LITERATŪRA
ANTANAVIČIUS J. 1969 Įdomūs senovinių papuošalai // Muzieji ir paminklai. V. P. 77-79.
ANTANAVIČIUS J. 1970 Medžionių (Prienų raj.) kapai // Kraštovytė. V. P. 130-140.
GAERTE W. 1929 Urgeschichte Ostpreussens. Königsberg.
Mykolas Michelbertas

ZENTRAL-LITAUEN - PRODUKTIONSZENTRUM VON EMAILVERZIERTEN GEGENSTÄNDEN DER RÖMISCHEN KAISERZEIT

Zusammenfassung

Der Gegenstände mit farbigem Graubeschlag, die auf dem Territorium Osteuropas verbreitet sind, haben großes Interesse und eine Diskussion der Forscher nach der Herkunft und Chronologie hervorgerufen. In Litauen sind die emailverzierten Schmucksachen provinzial - römischen Ursprungs und "barbarische" emailverzierte Gegenstände gefunden worden. Viele Sachen sind in verschiedenen Veröffentlichungen zu finden.


Smailieji Kovos peilių-durklai
baltų kraštųose I m. e. tūkstantmečio viduryje

Valdemaras ŠIMĖNAS

Pastaurojo metu Lietuvoje suaktivyjo senosos baltų ginkluotės tyrinėjimai, ypač tai pasakyta apie I m. e. tūkstantmečio vidurio ginklus. Šiuo klausimu yra parašyta V. Kazakevičius disertacija (Kazakevičius B. 1984) ir monografija (Kazakevičius B. 1988). Monografijoje ir atskirosio to paties autoriusiaus straipsnius jau gana šlaitai aptartos ir sukauslifikuotos pagrindinės II-VII m. e. a. ginklų rūšys: ietigiai, kovos kirvai, kalavai, strelės antgaliai ir skysiai. Be to, monografijoje surinkti ir apibendrinti duomenys apie tokią ginklų rūšį kaip kovos peilių. Taičiau kovos peilių liko nesuklasifikuoti ir nesukurti į smulknesnes grupes.
