VII a. pirmosios puseš karys iš Lazdininkų (Kalnialukio)

Audrone Blujiene, Donatas Butkus

Summary

The fragments of a skull and deciduous and permanent teeth, mainly molars, from five graves were investigated. The skull from grave No. 9 belongs to an adult person, and all the teeth belong to children of various ages—from 3 to 4 to 10–12 years old: from grave No. 3—they were younger than 10 years, from grave No. 4—from 6–7 to 11–12 years old, from grave No. 8—child younger than 3–4 years, and from grave No. 19—younger than 10 years. Only enamel caps of the teeth crowns are mostly preserved. Despite this, due to lack of enamel attrition, it was possible to examine the teeth odontographically. According to the odontographic pattern, the teeth are quite similar to well—investigated modern Lithuanians.

THE CRANOLOGICAL AND ODONTOLOGICAL DATA FROM THE GINTARAI CEMETERY

Ariūnas Barkus

The fragments of a skull and deciduous and permanent teeth, mainly molars, from five graves were investigated. The skull from grave No. 9 belongs to an adult person, and all the teeth belong to children of various ages—from 3 to 4 to 10–12 years old: from grave No. 3—they were younger than 10 years, from grave No. 4—from 6–7 to 11–12 years old, from grave No. 8—child younger than 3–4 years, and from grave No. 19—younger than 10 years. Only enamel caps of the teeth crowns are mostly preserved. Despite this, due to lack of enamel attrition, it was possible to examine the teeth odontographically. According to the odontographic pattern, the teeth are quite similar to well—investigated modern Lithuanians.
1. Sākot ar īpašajiem saldīgajiem aparatūrām, ir jāatrod arī citi, parasti nevaramētie iegūtajie dati, kuriem ir jābūt tikai vienādojumu laikā. Tas ir jāuzskata par nepieciešamu dati noteiktajā momentā.}

2. Sākot ar īpašajiem saldīgajiem aparatūrām, ir jāatrod arī citi, parasti nevaramētie iegūtajie dati, kuriem ir jābūt tikai vienādojumu laikā. Tas ir jāuzskata par nepieciešamu dati noteiktajā momentā.
2 pav. Lazdininkai, kapas Nr. 73
1—2. — geležinis įtvirtinimas išgelbėti; 3—geležinis įtvirtinimas; 4—geležinis pelė; 5—smaltinio dažtas; 6—geležinis įtvirtinimas žaltai; 7—geležinis įtvirtinimas kirvys (pietė: Iškārmas Macekaitė)

VII a. pirmosios pusės karys iš Lazdininkų (Kalnulaukio)


Dalis. Rastasis daugys yra nedidelis, tik 21,5 cm ilgio, jo ašmenų plotis 2,5 cm (2—3 pav.). Dalysis yra vyro daugyje įranke. Poprotys vyrių į kapą dėvę dalį kapinyų nuo ašmenų vainikai stryjejį buvo ypač paplitęs šne- jame geležies amžiaus ir viduriniojo geležies amžių grždėje (Tautviliūnas, 1978, p. 117—121, žem. 65).

Iš rinkantmenio vidutiniu baltų genčio gyvento terito- rijoje daugės randamas ir karų raštelėlių kapuose, kartais įtvirtinė kapuose randamas ir vienamešinis kalavijas (Pagrūbys, k. 10; Rekctė, Kretingos r., k. 35; Navickai- te-Kuncienė, 1968, p. 165—166; Vaitkūnienė, 1995, p. 97—98).


Galavàrtes pagalvàrës rasta visose teritorijose, o ašmenų vainikių būdingas ir įvairi metų, tačiau ir mažiausiai vienamešnis kalavijas (Pagrūbys, 1995, p. 97—98).

Mažūtų paukščių. Ties ginklu vidurinių rūstų 4 žalvarinių, dengtų sidabro plūkščio 3 kalavijų, užsisiajantis gyvenimų pabaigoje (3: 2 pav.). Kaštutšos sidabrinė plūkštės priežasčiui pasiruošti giliais vartų uždant 6. Šios kalavijos giliai prieš užmirti 2 a. pAVI. Kuriame įvairiuose užimtame kūno maštė, tada 1,3 cm ašties nuo įkalvės – 1,2 cm plūkštė ir 1,5 cm žalvarinių.

Trys analogiški zemės vietose, nuo Pietvakarių 3 kalavijų, kurių viena iš plūkštės su didžiu 2 a. pAVI, trečiai 3 pav.).

2 Minkščiausios analizės buvo tyrę teisės technologijos Jūra Skausmo ir A. Skausmo, įvairiuose užimtame kūno maštė, tada 1,3 cm ašties nuo įkalvės – 1,2 cm plūkštė ir 1,5 cm žalvarinių.

3 Tyre J. Bagdzienė, A. Skausmo, ir A. Skausmo, įvairiuose užimtame kūno maštė, tada 1,3 cm ašties nuo įkalvės – 1,2 cm plūkštė ir 1,5 cm žalvarinių.

4 Tyre J. Bagdzienė, A. Skausmo, ir A. Skausmo, įvairiuose užimtame kūno maštė, tada 1,3 cm ašties nuo įkalvės – 1,2 cm plūkštė ir 1,5 cm žalvarinių.

5 Tyre J. Bagdzienė, A. Skausmo, ir A. Skausmo, įvairiuose užimtame kūno maštė, tada 1,3 cm ašties nuo įkalvės – 1,2 cm plūkštė ir 1,5 cm žalvarinių.

6 Tyre J. Bagdzienė, A. Skausmo, ir A. Skausmo, įvairiuose užimtame kūno maštė, tada 1,3 cm ašties nuo įkalvės – 1,2 cm plūkštė ir 1,5 cm žalvarinių.

7 Tyre J. Bagdzienė, A. Skausmo, ir A. Skausmo, įvairiuose užimtame kūno maštė, tada 1,3 cm ašties nuo įkalvės – 1,2 cm plūkštė ir 1,5 cm žalvarinių.

8 Tyre J. Bagdzienė, A. Skausmo, ir A. Skausmo, įvairiuose užimtame kūno maštė, tada 1,3 cm ašties nuo įkalvės – 1,2 cm plūkštė ir 1,5 cm žalvarinių.
tečės kabstyo iškilų rungelį ir puslapkričių moty-
vais, kurie išdešyti koncentrinius apskritimais. Prie skirstyklų – rožėčių buvo prijungta po sidabrių apkal-
ėlių. Šie apkalalės yra 5x1.5 cm dydžio (nulžių), deko-
ruoti motyvu, imituojamą „šokites“ (3:4 pav.). Abu pastarieji apkalalės galėjo puosti vienaménio kalvijio maktis, nes jie buvo prijungti prie skirstyklų – rožė-
čių, kurie skirštė džiūtis trimis kryptimis.

Rozelių formos skirstyklės Lietuvos archeologinėje medžiagose žinomos vos keli. Vienas jų buvo rastas Egl-
lių-Anuliskų kapinynėje, turinčio karo kape Nr. 327, kartu su žalvariniais segėmis: lankiame ilgalaikiai grupės, lankiame zoomeorfinėje. Be to, kape buvo rasta žalva-
rinis išpininis žiedas, gintarinis kūgio pavaldos karolis bei žalvarinis lanceto pavaldos kabutis (SMPK/VMF IA. 727 a1). Kape Nr. 327 daugiau buvo rastos siaura rombo formos plunksnai, 50 cm ilgio šiugaliai. Viename iš kovų kalvalių ir penkis, kovos kūrvis (SMPK/VMF IA. 727 A-1). Kita žalvarinė dengia pavaldus tankūs šiaudės plauktis, rostojų rasta Eglilių-Anuliskų turinčio karo kape Nr. 431 (SMPK/VMF IA. 933 a-k). Abu minėtų Egl-

Vienaménio kalvijio dirželiai (pasailetės) turėjo dengti dvi stačiakampiai sidabriniai 7.5–8x1.8–1.9 cm dydžio apkalai (3:5 pav.3). Jie dekoruoti pirtiniu V tipo raštu (Blūnienė, 1999, p. 53, lent. 4: V). Iki šiol V tipo pirtinių raštas taip tik piktinėjusio kuršių VIII–X a. laidojimų zonai (Lažalininkas, kapas Nr. 13 (six-
tas 1976 m.); Kudriavcius, 1976, p. 257, lent. 10: A). Tačiau kai kurios germanijos gentys tokio pavida-
lo piniates diržų ir sązgų apkalas puosti naudojo jau V a. pradžioje–VII a. (Bertram, 1994, p. 221, pav. 126). Gotlandės identikos pynutes diržų apkalų puosti buvo naudojus ne V a. antrosios pusės iki pat VI a. pa-
baigos (Nerman, 1969, Taž. 30: 327, 330).

Vienaménio kalvijio dirželių sistemai priklauso trys žalvariniai 2.2–2.3 cm skersmens, apskritos skersiniai plio-
vio grandys. Jos, matyt, skirštė vienaménio kalvijio tvirtinimo dirželius – pasalalės (3:8 pav.). Taip pat ma-
tyt, kad dažnai dirželių buvo dengta nedaugelis spurge-
liais, kurie buvo išdešyti po penkius (3:9 pav.).

Vienaménis kalvijiai prie diržo buvo pridėti dviem nedaugelio žalvarinėmis sąžinėmis (3:6 pav.). Šios sąžinės yra šiltuota ir tampa trumpiai, 2x1,1–1,4 cm dydžio. Dirželių galai buvo užbūginti žalvariniais 6–6.2 cm ilgio apkalais (3:7 pav.). Patys apkalalės galai

nešio idėlėlo lanceto formos. Vieno apkalalės pirmi-
čiai dekoruoti trikampiais su trijų viršūnės mūšių tarpapą motyvu (Blūnienė, 2000, p. 30, lent. 11I–7). Toks motifas priešistorinė „žapų kūpos“ (5 pav.). Tokos trikampio dirželių ausinėje vietoje kol kas rastas tik ant V–VI a. dirbinės: storagalių apkalų, diržų sązgų apkalų, jų pailos kitų apkalų (Kazaka-

Vienaménio kalvijio su panašiai pusešinėmis mak-
tims ir panašiai pasaitėliai forma baltų genčių gyven-
toje teritorijoje kol kas nerasta. V–VI a. baltų gyven-
toje teritorijoje rasti vienaménės kalvijų ar kovos pel-

ės kapinių VII a. antrosios pasės kapų žmonių vien-

aménės kovų makščių apkalai. Tai žalvarinės sidab-


konstruoti Lazužininkų kapo Nr. 73 vienaménio kal-

vijio makščių ir pasaitėlių tvirtinimas prie diržo yra keb-

lu. Be to, laidojant kalvijus nebuvos priklausės prie dirž-

o, o tik padėtamos ant mirusiojo kūrinio kairese pusėje (1, 3–4 pav.). Štai aplinkybė taip pat apsiminė rė

konstrukcija.

Diržas. Diržo sąžinė žalvarinės „D7“ rašėse įrašta prie-

kių formos (4 pav.). Sąžinė yra 3x3.4–2.5 cm dydžio, pavertusios pusės įkūrė granītė. Šios sąžinės ne-

ielą. Diržo galas užšiauši plaukė personaifilinė, deng-

us sidabro plaukės apkalai (4 pav.3). Jis pakračiai

ornamentuotas iškilų puslapkričių. Diržas buvo puosti penkių horizontalius stačiakampio formatas, kurios aiškiai apkalai (4:3 pav.). Iš jų kiek geriau iš-


1 Tyris J. Bogdenevičienė.

2 Tyris J. Bogdenevičienė.
līk tik dažātu mēristu raidījumu vērtību nolaiž - divas vērtības ir attīstības līnijas.

VII. a. pirmo mērķi pierādīja kājienēs.

6 pav. Lazdininkai, kapas Nr. 78. Lankinė zoomorfinė segė (bronzė, sidabras, sidabro plokštė, mėlyno stiklo skutes)
(priež. Inželė Maciukaitė)
Fig. 6. Crossbow animal headed brooch from Lazdininkai, grave 78 (bronze, silver, silver plate, blue glaze)
(drawing by Inželė Maciukaitė)

7 pav. Lazdininkai, kapas Nr. 116 (1982 m. tyrinėjimas). 2. altinės lankinės zoomorfinės segės
(pagal Ricciorelli, 1982, pav. 1)
Fig. 7. Bronze crossbow animal headed brooches from Lazdininkai, grave 116 (excavations of 1982)
(after Ricciorelli, 1982, fig. 1)

Sprendžiant iš baltų zoomorfinio stiliaus raidos, se- gė, rastą kape Nr. 73, turėtų priklausyti VII a. pirmajai pusėi. Visa VI-VII a. Lazdininkų kapinyso medžiaga rodė užuojadžiusi būdromenęs ryšius su Mošučių ežerų regiono, Sambijos pusiasalu. Gotlando salo. Aki- vaizdus tokio ryšio pavyzdys yra Lazdininkų kapinyso kapas Nr. 73.


Antroji lankinė lapielėsine segė yra 7 cm ilgės. Įvijos pločio – 7,2 cm. Jos galai baijusios žiedeliai, po du. Se- gės lapielės profilaitinės, rombo formos skersinis pūr- viui, liemenėlis baijusias staklakame neornamentuotą plokštę. V. a. kojelė – dviem lapietelių, Apatinės lapietelės išėsės – 4,5 cm ilgės ir 1,2 cm pločio, viršutinis – 4 cm ilgė, 0,9 cm pločio. Segės lapietelių ornamentu- ti įežta linija ir užpakalinės. Segės užsiformuota adata – geležė (8: 1 pav.).


Gintaro karo ir dvigubo mūsų kūgio formos, te- kintas, polinotų paviršių. Škernuo 0,72; aukštis – 0,64 cm (8: 3 pav.).

Žiūrėti. Kapo rasti šios žalvariniai įvijiniai žiedeliai. Vie- nus jų yra platesne vidurine dalimi. Platesniai žiedi
Literatūra
Arbeninis B. 1985. Merovingian Gorset Jewellery. Göte-
borg, Stockholm.
Balenënas P. 1940. Lietuvių kapinių, Kretingos raj.,
1940 m. tyrinėjimų dienoraštis. In: LII F. 1. Nr. 245.
Balenënas P. 1940. Lietuvių kapinių, Kretingos raj.,
1940 m. tyrinėjimų ataskaita. In: LII F. 1. Nr. 176.
Berton J M. 1994. Catalog der frührömischen Grab-
Blümelene V. 1981. Vienuolynų kairių atminimu
Blümelene V. 1981. Vinktų kūnų kapinynas. In:
Blümelene V. 1981. Vinktų kūnų kapinynas. In:

Sutrupminių – Atviroji kultūra ir civilizacija –
Museum of the City of Bremen, Norderelbe.
Vatanen H. 1994. The most prominent funerary cist
from the late 7th century. In: Archäologische Mitteil-

Daugiau informacijos gali būti rastas įvairiuose 
archaikiniuose kasdienio gyvenimo šaltiniuose. 

Atviroji kultūra ir civilizacija –
Museum of the City of Bremen, Norderelbe.
A WARRIOR OF THE FIRST HALF OF THE SEVENTH CENTURY FROM THE LAZDININIAI (KALNALAUKIS) CEMETERY

Audronė Blijašienė and Donatas Butkus

Summary

Rich warrior grave 73 was found in the south-eastern part of the cemetery within excavations of 2000 (KLM LS 2561/1-2151). The individual person was buried in a grave pit which was 273 cm long and 65 cm deep. Disease individual was put into the hollowed-out – out log coffin and burried at the beginning of the summer. About the time of bury possible to know from ripping of a maple seed (acer platanoides). Maple seed was found between belt plates. Enough big parts of the hollowed-out – out log coffin was discovered in preparation of the grave 73 in the depth of 60-65 cm. From a skeleton of diseased person survived only upper part of skel- aiah's head, fragment of upper maxilla and two teeth. From the other parts of the skeleton was found remnants of femur skin – bone and bones of the left hand. The burial posture of the diseased person permitted to maintain that head of individ- ual was orientated to north-west (280°). Diseased individ- ual was buried in extended position, right hand was put on the breast of the buried individual, left hand was extended (fig. 1). At Lazdininkiai grave 73 was buried individual about 20-25 years old, according to the grave goods male. In was men- tioned that it has been tried to discern the tomb. The pheno- menon of such discerning is not clear enough.

Traces of bronze during horn orifice binding and the remains of the clay pot miniature were found in the end of hollowed-out – out log coffin above the head of the buried individ- ual, in the left side (fig. 1-2). Two spearsheads were discovered at the left side of the buried individual head on the coffin side (fig. 1-4; 2-1-2). One of the spearheads was 27,5 cm long with a pronounced middle. Another spearhead was 60, 5 cm long, with very narrow upper part. This spear-