## BENDROSIOS PASTABOS DĖL ŠIAURĖS VAKARƯ BALTU̧ TAUTYBĖS IR KULTŪROS

Sekdami Tacitą (apie 100 metụ po Kristaus), lietuvių, latvių, prūsų, kuršių, žemgalių ir sieliụ protautę aisčiais èmè vadinti müsų kalbininkai Jaunius ir Būga. Nuo X amž. aisčiai prapuola iš istorijos ir jų vietoje atsiranda naujas - prūsų vardas, kuris anot Būgos, galètụ tikti ir visai giminei. Šiandien visus buvusius aisčius siekiančius Baltijos jūrą kalbininkai vadina baltais.

Kalbėdamas apie išorines visų šių kilčių ribas, A. Salys siūlo kalbiškai visą ilgąji ruožą tarp Vyslos žemupio vakaruose, Tvėrès - Kalūgos linijos rytuose, Pripeties baltu pietuose ir Dauguvos vidurupio šiaurèje laikyti senosiomis baltụ tautụ žemèmis, jų gyvenamomis jau ilgus amžius prieš Kristǔ. Plg. jo „Baltụ tautos" Liet. Enciklopedijoje.

Čia duodu Būgos žemèlapi XIII amž. pradžiai (žiūr. 97 pusl.). Čia mes matome lietuvius ir visas jų giminaites kiltis, o jų tarpe ir kuršius, gyvenusius kalbamuoju laiku pajūryje.

Būgos žemèlapyje prūsu plotas A. Salio pagal Lohmeyero ir Bielensteino duomenis suskirstytas Duisburgo suminétomis sritimis. Pryšmančiai ir kitos mano ištirtos vietos yra kaip tik kuršiụ plote. Pagal A. Salio pataisą Būgos žemèlapiui mums rūpimame VIII-XIII amž., kuršiai Nemuno nèra siekę, dabartinèje Lietuvoje jiems tepriklausiusi Klaipėdos krašto šiauriné dalis iki Minijos žiočių ir šiu dienụ telšiškių žemaičių (dounininkų) tarmès plotas.*)

Vadinasi, kalbininkų duomenimis kuršiai gyveno jūros link nuo linijos: Minijos žiotys - Veiviržènai - Rietavas - Ventos aukštupys

[^0]

- Venta mažclaug iki Papilės - toliau iki Rygos ịlankos ties Lielupès žiotimis.

Kuršius dabartiniai kalbininkai laiko atskira lietuvių, latvių ir prūsų giminaite kiltimi. Kuršiai Lietuvoje, pagal Salị esą asimiliuoti apie 1450 m ., o Latvijoje, Endzelyno nuomone, jie sulatvejo tiktai XVI amž,

Atvykęs į Pryšmančių kasinèjimus Bezzenbergeris pasakè tai, ką vèliau laiške pareišké šiais žodžiais: ,"Čia yra tos kultūros stotis, kurios didelę sritị aš atradau Klaipeddes krašte ir kuria galima nusekti ị Kuršą, ị Sembą ir ị Ludzą. Būtų labai verta eiti sistematiškai jai ịpedin ir išaiškinti jos išplitimą, o taip pat kultūrinę reikšmę tos tautos, kuriai ji priklausé". (Žiūr. Bezzenbergerio laiško 11 pusl. išnašą).
šios kultūros ribas Klaipėdos krašte paskutiniuoju laiku nustatinèjo C. Engelis ir rado, kad ji čia turètų apimti netik kuršių, bet ir visą skalvių gyvenamąji plotą, kitaip sakant ji turètų apimti visą šių dienų Klaipédos kraštą, Nemuno žemupio pietų pakraštị ir šiaurinę pietų kuršiụ kopų dalị bent iki Rasytès. Savo kasinèjimais Linkūnuose (anapus Nemuno ties Tilže) jis írodè, kad čia esama tos pačios kultūros, kitaip sakant, ii pasireiškia ir senajam skalvių krašte*). Šia proga jis sudarė kultūros išplitimo žemèlapí, apimantị suminètas sritis ir paskelbé Baltijos archeologu kongrese Rygoje 1930 m. (Congr. Sec. Arch. Baltic. 332 pusl.) ir vèliau 1931 m . (Die Kultur des Memellandes 66 pusl.). Kuršių ir skalvių kultūros giminumą C. Èngelis bando aiškinti įvairiais būdais, bet galutiną klausimo sprendimą palieka ateičiai (69 pusi.).

Balodis nustate archeologines ribas ivairiems laikotarpiams tarp suomių-ugrų ir baltų sričių kultūrų. Čia duodu žemèlapį, sudarytą pagal jo žemèlapí (žiūr. 104 pusl.), liečiantị laikus po Kristaus. Iš šio žemèlapio matyti, kad šiaurès rytų Kurše šiame laikotarpyje lieka dar suomių - ugrų sritys Cerkste, Engure, Mersrags. 1934 m. apie Tukumą rasti turtingi lybių kapai, kurie aiškiai sako, lybių sritị ejus í pietus iki minetos ribos.

Iš to, kas pasakyta, matyti, kad kalbininkų nustatytos kuršių sričiai ribos Klaipédos krašte ir Latvijoje nevisai sutampa su archeologinémis šios srities kultūros ribomis.

[^1]Apie kurias nors tos kultūros ribas Lietuvoje šiuo tarpu ir kalbéti netenka. Šią spragą tik iš dalies užkiša Grewingko kasinèjimai


Baltụ ir Suomiụ-Ugrụ sričiụ kultūrụ ribos paženklintos sutartiniais ženklais pagal amžius $\left\{\begin{array}{cc}\text { I-IV } & \text {-.. } \\ \text { V-VIII } \\ \text { IX-XII } & \text {-... }\end{array}\right.$

Dimitrave (Kretingos vals.) bei Jazdaičiuose (Plungès vals.), Daugirdo kasinèjimai Imbarèje (Salantų vals.) bei Jasnagurkoje (Raseinių aps.)*) ir mano tyrinèjimai Pryšmančiuose, Kretingoje, Kiauleikiuose, Kartenoje, Mockaičiuose, Skomantuose, Pociuose, Norgèluose, Apuolèje ir Ipiltyje.
*) Imbarèje Dangirdas užtiko degintinius ir griautinius kapus. Degintiniuose kapuose, panašiai kaip ir Pryšmančiuose, degèsiai supilti duobės dugne, tik dugno pakraščiais vainiku pakrauta akmenų eilè. Griautiniuose kapuose duobiụ dugnas išbarstytas baltu smèliu, kaip tai vienu atveju buvo pastebeta ir Pryšmančiuose (kap. 56). Daugirdas aprašo vienạ ypatinga griautinị kapą, turejusị 2 m skersmens ir gilumo apie $1,20 \mathrm{~m}$ apskritą duobę. Jasnagurkoje jis užtiko griautinius kapus, Duobiụ dugnas čia irgi buvęs užpiltas balto smèlio sluoksniu. Jasnagurkoje rasta kryžminiụ smeigtụ ir kitų daiktų, panašiụ ị rastuosius Pryšmančiuose.

Šiuo tarpu stinga archeologinés medžiagos, kuri patvirtintų ar atmestų kalbininkų duodamą baltų tautų suskirstymo vaizdą bei jų ribų tikslumą. Baltụ gyvenamojo ploto kultūrą, šiaip būtų tiksliausia skirstyti i tris pagrindines sritis: 1. šiaurés vakarų baltai (Latvijos Kuršas, žemaičiai, Klaipédos kraštas su Nemuno žemupio pietinių kraštu, 2. rytụ baltai (visa likusioji Lietuva ir Latvija), 3. piet vakarų baltai (prūsai).

Toks $\mathfrak{z}$ tris sritis suskirstymas kaip tik atatinka archeologijos duomenis, iš kurių matyti, kad kiekviena iš kalbamưjų trijų sričių, greta bendrų joms visoms reiškinių, turi ir skirtumų: kapų išvaizdoje, laidotuviụ apeigose ir daiktų tipuose. Kiekvieną iš tų trijų kultūros grupių galima suskirstyti dar i smulkesnius vienetus - i pagrupes.

Šiaurès vakarų baltų kultūra, pagal turimus duomenis, apima mažesnị plotą negu rytų ar pietų vakarų baltụ kultūros. Palyginus su jomis, ji turi bendrų ir skirtingụ bruožų, ji turi savo atskirą gyvenimą, savarankiškas formas ir daro îtakos kaimynams. Šitie bruožai, anot Engelio, duoda pagrindą šitą kultūrą laikyti savarankiška, tarpine visų baltụ tarpe kultūra*).

Kaimynų ịtaka pasireiškia kapų formoje ir apeigose, o taip pat ir daiktų tipuose, savarankiškumas gi ypatingai pagražinimụ formose (smeigtai, segės). Šiaurès vakarų baltų kultūrą suskirstoma ị dvi grupes: šiaurès grupé paliai Klaipèdą ir Latvijos Kurše su rytų baltų įtakos kultūros žymémis ir pietụ kultūros grupé, apie Šilutę ir Tilžę - su pietų vakarų baltut kultūros žymèmis. (Prussia, Band 30, I Teil 1933, C. Engel, Die kaiserz. Kult. zw. Weichsel u. finn. Meerb. u. ihr Vehr. zueinander).

Šia proga visai šiaurès vakarų baltų kultūros sričiai sudariau pagal Engelio bei Balodžio žemèlapius ir minétus kasinėjimus Lietuvoje vieną

[^2]

Šiaures vakaru baltu kultūros paplitimo žemèlapis.
Didž. Lietuvos plote parodytos šios tyrinetos vietos. 1) Pryšmančiai, 2) Kartena, 3) Kretinga, 4) Kiauleikiai, 5) Norgelai, 6) Mockaičiai, 7) Pociai, 8) Skomantai, 9) Apuolè, 10) Ipiltis, 11) Jazdaičiai, 12) Dimitravas, 13) Imbaré, 14) Jasnagurka; Latvijoje šios kultūros ribos parodytos pagal Balodị (brūkšneliu ir trimis taškais). Sričiụ ribos pagal Bielensteiną, Būgą ir Salị.

- bendrą žemèlapị. Šis žemèlapis ir K. M. Muziejaus konservatoriaus Meko žemiau suminètos tos pačios kultūros radiniụ vietos rodo, kad jos ribos teks ieškoti toliau Did. Lietuvos plote.

Gintališké, Plateliụ val., Kretingos aps.:
Pasaginé segé paplokštiniais galais, K.M.M.*) inv. nr. XV: 8; pasaginé segè pastorintais galais (inv. nr. XV: 9) ; pasagine segé atriestomis žalčio galvutemis (inv. nr. XVIII: ̌2) ; pasaginé segè aguoninemis galvutemis (inv. nr. XVII: 1); pasaginé segé vyniotais galais inv. nr. XVII: 3); kryžminis smeigtas trauktas spaustiniu sidabru (inv. nr. XIV: 2); iš trijụ vielụ suvyta antkakle (inv. nr. XIV: 4) ; plona lietiné antkakle (inv. nr. XIII: 8); mèlyni stikliniai karoliai, filigranuoti (inv. nr. XIV: 1); vienapusis žeberklas (inv. nř. XIX: 9) ; žalvarinè apiranke, K. M. M. neinvent. (pan. Pryšm. lent. IV, pav. 6).

Klaišiai, Kretingos aps.:
Pasaginé segè keturiaragèmis žvaigžđinèmis galvutèmis. Pasaginè segè aguoninèmis galvutèmis; kryžminis smeigtas, trauktas spaustiniu sidabru; plona leitiné antkaklé; geriamojo rago žalvariniai apkalai, K.M.M. neinvent.

Narkiškiai, 'Tauragès aps. Skaudvilès val.:
Kryžminis smeigtas, trauktas spaustiniu sidabru, K.M.M. inv. nr. 151: 1.
Ringuvénai, šiauliụ aps. Kuršenụ vals.:
Pasaginé segè pastorintais galais, K.M.M. (inv. nr. 59: 17); pasaginè segè daugiakampémis galvutemis (inv. nr. 59: 11); pasaginé segé keturiaragemis žvaigždinėmis galvutèmis (inv. nr. 59: 4); pasaginė segė atriestomis žalčio galvutemis (inv. nr. 59: 13).

Lukné, Kretingos aps., Skuodo val.:
Pasaginé segè aguoninèmis galvutèmis; pasaginé segè vyniotais galais; kryžminis smeigtas, trauktas spaustiniu sidabru; daugiakampiai žalvariniai karoliai. K.M.M. (neinvent.?)

Slépsniai, Šiauliụ aps., Joniškio val.:
Kryžminis smeigtas, trauktas spaustiniu sidabru; pasagine segè; ívija apirankè (pan. Pryšmančiụ lent. IV, pav. 8) daugiakampèmis galvutemis. Daiktai yra Šiauliụ muziejuje.

Stačiūnụ bažnytk., Stačiūnụ val., Šiauliụ aps.:
Radiniụ tarpe: didelé lankiné segé, kryžminiai smeigtai, traukti spaustiniu sidabru ir iškilais kūgeliais kryžmos galuose ir sankryžoje, ìvairios pasaginès segès ir kiti daiktai, turị daug panašumo su Pryšmančiụ radiniais. Čia užtinkama radiniụ pradedant nuo pirmưjư amžių po Kristaus. Radiniai šiaulių muz.

Linksmènai, Šiauliụ aps., Joniškio val.:
Kryžminis smeigtas, trauktas spaustiniu sidabru, ivija apirankè (pan. Pryšm. lent. IV pav. 7). Šiauliụ muziejuje.

Lauksodis, šiauliụ aps., Žeimelio val.:
Pasagine segè daugiakampemis galvutemis. Šiauliụ muziejuje.
Pašilés dvaras, Kražiụ val., Raseiniụ aps.:
Pasaginé segè keturiaragèmis žvaigždinèmis galvutemis; pasaginè segè aguoninèmis galvutemis. Šiauliụ muziejuje.

[^3]Šapnagiai, šiauliụ aps. ir val.
Lankinė segè, (pan. Pryšm. lent. l, pav. 4); pasaginè segè daugiakampèmis galvutemis; pasaginé segé vyniotais galais; ívija apirankė (pan. Pryšmančiụ lent. IV, pav. 8). Visi daiktai Šiauliu muziejuje.

Šukoniai, Šiaulių aps., Stačiūnų val.:
Lankine segè pan. Pryšm. lent. I, pav. 4) ; kryžminis smeigtas, trauktas spaustiniu sidabru. Daiktai yra Šiauliụ muziejuje.

Lieporiai, šiauliụ aps., Kriukư val.:
Iš šios vietos šiauliụ miesto muziejus yra gavęs atsitiktiniụ radinių iš IXIII amžiaus. Kauno miesto muziejus iš čia turi viena vikingu tipo kardą. Pasaginè segè daugiakampémis galvutèmis.
žvalgoté, Šiauliụ aps. Žagarès val.:
Vyta pasaginè segè atriestomis žalčio galvutemis.
Griežé, Mažeikių vals. ir aps.:
Pasaginé segè atriestomis žalčio galvutèmis; pasagine segé keturiaragèmis žvaigždinėmis galvutèmis; vyta pasagine segè atriestomis žalčio galvutèmis; pasaginé segé aguoninemis galvutemis; žalvarinés šukos; iš šono suplokštinti daugiakampiai žalvariniai karoliai. Visi daiktai Mažeikiụ muziejuje.

Kukiai, Mažeikiụ aps. (prie Varduvos):
Pasaginè segè pastorintais galais; pasaginè segè daugiakampèmis galvutémis; pasaginé segé vyniotais galais; žalvarinès šukos; žalvariné apirankè (pan. Pryšm. lent. IV, pav. 10). Daiktai yra Mažeikiụ muziejuje.

Skériai, Mažeikiụ aps.:
Pasagine segé vyniotais galais; pasagine segè pastorintais galais; pasagine segė atriestomis žalčio galvutemis; kryžminis smeigtas, trauktas spaustiniu sidabru; iš trijụ vielų suvyta antkakle, galuose su kilpelemis; geriamojo rago žalvariniai apkalai. Daiktai yra Mažeikiụ muziejuje.

Latvijos Kurše šiame laikotarpyje abi laidojimo apeigos vartojamos lygiagrečiai, tik deginimo kultas ilgainiui vis dažnèja, ypač nuo XI amž. Tai visai sutinka su Pryšmančiụ kapinyno duomenimis. Griaučiai dažniausiai randami plokščiuose kapuose, karstuose, îleistuose í duobes, taip pat kaip Pryšmančiuose. Kauburiai atsiranda XI amž. šio laikotarpio degintiniai kapai ištirti šiose vietose: Kazdanga, Ivande, Busé, Vendzava ir kitur.

Klaipedos kraštas ir Nemuno žemupio pietinis kraštas IX amž. pereina prie kūno deginimo apeigų. Degėsiai čia kartais sudèti ị kupstus, kaip Pryšmančiuose, o kartais kažin kodè išbarstyti. Radiniai kiekvienu atveju sudedami tvarkingomis krūvelèmis. Randama sudegintư kūnų, palaidotų viršum senesnių griautinių kapų (Linkūnai ties Tilže). Šiame VI-XII amžiaus kapinyne numirèliai palaidoti viršum vienas kito sluogsniais. Giliausiai (apie 1 m ) palaidoti VI-VITI amžiaus nedeginti numirèliai, aukščiau IX amžiaus sudeginti kūnai ir, pagaliau, dar arčiau žemès paviršiaus X-XI amžiaus
irgi sudeginti kūnai. Abiejų paskutiniưjų laikotarpių degintų kūnų likučiai (vien kaulai) sudėti ị mažas skrynutes (Miniatursarg). Skirtumą tarp vèlyvesnių ir ankstyvesniụ kūnų deginimo apeigų daugiausia sudaro jų priedu skaičius, nes vèlyvesniuose arba viršutinio sluogsnio kapuose ginklų ir papuošalụ pasitaiko daug daugiau, kaip VI-VIII amžiaus kapuose. Panašūs trijų aukštų kapai užtikti ir Vėžaičiuose (Šilutès aps.).


Pav. 6. Linkūnụ kasinèjimo nuotraukoje matyti X-XI amž. turtingas "viršutinio aukšto" sudeginto numirèlio kapas, kurị Dr. Engelis demonstruoja iš Lietuvos atvykusiems svečiams, Švietimo Ministeriui inž. Šakeniui su žmona ir prof. Volteriui

Klaipedos krašte rasta dar ypatingos reikšmės kapu su vienkartiniais masiniais laidojimais, pav., Plūciuose (vok. Oberhof) prie Klaipėdos; spėjama, kad tai karių kapai. Juos viename lauže sudeginus, ginklai buvo metami ị liepsnojančias žarijas, o po to viskas užpilama žeme.

Klaipedos krašto ir Nemuno žemupio pietinio krašto IX-XIII amž. charakteringesni radiniai parodyti C. Engelio ,,Die Kultur des Memellandes" 39, 41, 43 pusl. ir congr. sec. arch. balt. 322 pusl.

Parodau Latvijos archeologo Šturmo dvi lenteles, sudarýtas pagal surinktą latviškajame kurše medžiagą ir paskelbtas Latvių enciklopedijoje*).


VII amž. griautiniụ kapụ senienos: kirvis (2), ietis (3), segé (3), gintaro karolis (20); VIII-IX amž. skandinavu degintiniụ kapư senienos: kardas (6), apiranké (7), segè (8), sagtis (9), kilpelè (10), molinis puodas (14), apiranké (15); Kuršiụ̣ X amž. griautiniụ kapụ senienos: antkaklé (1, 25), segè (13, $16,18,24$ ), apiranké (19), žiedas (21), pentinas (22), kirvis (23)

Tiek Klaipedos kraš́ce, tiek latviškajame Kurše, tiek pagaliau mano tirtame Žemaičiu plote, kapu priedụ atžvilgiu pastebima ta pati, aukščiau jau mano aprašyta, kultūra su gausiais žalvariniais papuošalais, kurių tarpe ypačiai charakteringais savo stambiomis ir puošniomis formomis tenka laikyti milžniškas lankines seges, klotus spaustiniu sidabru kryžminius smeigtus su prikabintomis grandinèlèmis ir kabučiais, apirankes su išpūstais galais, padarytas iš sulenktos skardos ir kt. Engelis šią kultūrą ir charakterizuoja šiaip: ,Tai buvo
*) Latv. Konv. vārdnīca, 75. burtn.


Kuršiụ XI-XV amž. degintiniụ kapụ senienos; kardas (2, 3), kirviai (4, 5, 6), ietys (7, 8, 12, 31), peilio makštis (1), makšties apkalas (9, 11), skiltuvas (10), žąslai (13), juostos dalys (14, 16), antkaklė (17), apirankė (18), žiedas (19), segès ( $2^{\circ}$ - 30 ), geriamojo rago apkalas (21), molinis puodas (20); Suomiụ XI-XII amž. griautiniú kapu senienos: smeigtas su grandinele (15); Tamnieku XIII-XIV amž. griautinių kapų senienos: žiedai: $(22,23)$, segès $(24,26)$, ietis (25)

[^4]nuosekliai toliau plėtota savo kultūra, kuri žymiai veikė taip pat kaimynines lietuvių ir latviụ sritis. Iš tos kultūros yra kilę Klaipedos krašto ir jo pasienio sričių be galo ívairūs ir gausūs žalvariniai papuošalai, kurių daugybé savo dažnai barokiškomis ir pramaniomis formomis bei lytimis iki pat ankstyvưjų krikščionybès amžių liudija rytų Pabaltijo žmogaus gyvą išradèjo dvasią ir papuošalų mègimą. Šitą galingą savarankišką Klaipèdos krašto kultūros evoliuciją labai teigiamai papildo nauji santykiai, kurie IX amž. užsimezga su šauriniu Pabaltiju, ypač su Švedija". (C. Engel, Die Kultur des Memellandes 38 pusl.).

Tenka pastebėti, kad Klaipedos krašte, prieš Ordino įsiskverbimą ir Klaipedos pilies ịkūrimą ( 1252 m .) jaučiamas lyg koks kultūros sustingimas ir susilpnèjimas, pav., naujų kultūros formų trūkumas ir nebeaptinkama brangių ir puošnių sidabro dirbinių, kurie šiuo metu dar randami gretimose Lietuvos ir Latvijos srityse. Engelis tai aiškina karo pavojais, kurie grèsè iš priešų pusès ir spyrè visą energiją kreipti vien karingumo kryptimi*).


Čia parodau vèlyvųjụ stabmeldžių laikų apskritą uždarą segę, papuoštą užrašu Ave Maria, rastą Kuršių užmaryje Stangenvaldès kaime.

Kalbėdamas apie mūsų pajūrio santykius su Skandinavija, Nermanas konstatuoja, kad labai daug Gotlando tipo pasaginių segių su žalčio galvutèmis koncentruojasi Klaipedos krašto kapuose. Tai ir spiria jị apie Klaipédą ieškoti tos prekyvietès, kurią galèjo gotlandiečiai lankyti. Jam atrodo, kad ji buvusi ne visai prie jūros, gal apie dabartinę Klaipédą, o mums, žiūrint Pryšmančių ir kitų vietų duomenų, tenka pagalvoti ir apie panašius galimumus ties Šventosios uostu.

Tas pats Nermanas, tyrinédamas Skandinavijos muziejus, priéjo ir kitą išvadą, būtent, kad ir mūsų pakraštys turèjo savo įtakos Skandinavijai ir importavo ten savo kultūros dirbinius, pav., antkakles, apirankes, seges. Šie daiktai randami ịvairiose Švedijos vietose, bet daugiausia pajūrio srityse. Tatai ir atrodo, kad jie pateko í Švediją pre-
*) Turime žiniư, kad pastačius Ordinui Klaipedos pilị ją tuojau puola sembai ir žemaičiai. Apguldami tvirtovę jie buvo net mažas pileles pasistatę (žiūr. Bunge, Urkundenbuch, I tomas 245 pusl.).
kybos keliu. Skandinavai müsu pajüryje turèjo ir savo kolonijụ, pav. Seeburgą (ties Gruobynu prie Liepojos) ir Viskiautuose (ties Krancu). IX amžiuje jie buvo atèjè i Apuolę.


Akmenys su vadinamaisiais runụ raštais iš 1025 - 1050 m . Laikotarpio đažniausiai pasakoja apie z̆uvusius anais laikais vikingus. Atvaizde parodytas akmuo Ardzés bažnyčioje Gotlande.

Santykiams su Gotlandu apibüdinti sudariau pailyginamąja lentele, pasinaudodamas Gotlando (Nerman, Der Handel Gotlands...) ir mano tyrinétų vietų pavyzdžiais (žiūr. lentelę).

Parodytos šiose lentelèse pasaginés segès randamos tiek mūsų pakraštyje, tiek ir Gotlando saloje. Müsų pajüryje jos randamos anksčiaut, būtent, maždaug nuo VI amž., o Skandinavijoje prieš vikingu laikus jų nepasetbima. Daugumą pas mus randamų segių tektų laikyti čia pat pagamintomis.

## Gotlando ir Pryšmančiụ rajono radinių palyginamoji lentelè



1. Gotlandas. 1:2.

Stenstuga, Ksp. Stenekynka

3. Gotlandas. 3:4.

5. Gotlandas. 3:5. Havor. ksp. Hablingo.

7. Gotlandas. 3:4. Lill - Bjärs, ksp. Stenkyrka.

2. Pryšmančiai. 1:2.

Karo Muziejus N. 74.

4. Apuolé (pilyj). 3:4. K. Miesto Muziejus

6. Pryšmančiai. 1:2. K.M.N. 198.

8. Pryšmančiai. 1:2. K. M. Ap. N. N. 35.

9. Gotlandas. 1:1. Havor Ksp. Hablingo

10. Kretinga. 1:1. Ermitažas Leningrade.

11. Gotlandas. $1: 2$.

12. Pryšmančiai. 1:2. K. M. N. 400.

15. Gotlandas

1:2. Hemse Anrexhemen Ksp. Hemse

16. Pryšm. 1:2
K. M. Nr. 234

13. Gotlandas. 3:4.

Lilla Velinge, Ksp. Buttle.

14. Apuolè. 3:4.
K. Miesto Muziejus

18. Kiauleikiai. $1: 1$.

Lietuviu Mokslo Draugija Vilniuje.

Nermanas mano, kad segés nr. 12 tipas tikrai yra kiięs iš Gotlando ir kad parodýa čia Pryšmančiụ segè Gotlande ir pagaminta. Jos sujungimo figūra primena runų akrnens raštą (pusl. 113).

Segès nr. 4 tipas, anot jo, irgi kilęs iš Gotiando, tačiau kur ji pagaminta, neaišku.

Kaustytiniụ diržư su sägtimis nr. 10 tipas kilęs iš Gotlando.
Palikdami ateities studijoms lemiamąji žodi, šiuo tarpu galime tvirtinti, kad Gotlando ir Pryšmančių rajonuose rastụ daiktų panašumas neginčijamai liudija bent aiškius tư kraštų prekybos santykius.

Kad gotlandiečiú prekyba siekè mūsų pajūrị, galima pastebėti iš popiežiaus Grigaliaus IX uždraudimo 1229 m . gotlandiečiụ pirkliams pardavinėti mūsụ Pabaltijo stabmeldžiams ,,ginklus, arklius, laivus ir maistą", nes jie puolą krikščionis. Taip pat ir Popiežius Urbonas IV 1262 m . isako Linköpingo vyskupui, kuriam priklause ir Gotlando sala, drausti teikti ginklụ ir karo reikmenu, nes Pabaltijo gyventojai puolą vokiečių ordiną.

Tiriant mūsų krašto santykius su kaimynais teko paliesti ir suomius bei estus. Suomiụ archeologas Tallgrenas mūsų kapų radiniuose neranda suomiú kultūros žymiụ. Priešingai, jis mini gausingus radinius, kilusius iš mūsų srities ir randamus Suomijoje. Susipažinęs su Pryšmančių senienomis, jis rado tiktai vieną plokštelinę segę (lent. I, pav. 8), kuriạ laiko importuota iš Suomijos ir kilusia iš jos vakarinès dalies. Tokios segès vartojamos prie pečiụ grandinèlèms prikabinti. Jư amžius datuojamas apie 950-1100 metụ po Kristaus. Suomijoje ju užregistruota apie 200, Švedijoje apie 10 , Naugarde 1 ir ši viena Lietuvoje; nei Estijoje, nei Latvijoje jụ tuo tarpu nepastebéta. Minétos segès atsiradimą Pryšmančiuose Tallgrenas laiko ǐrodymu buvusiụ prekybos ryšių tarp Suomijos ir mūsų srities. Buvusioje prekyboje mūsų kraštas atrodo aktyvesnis, o Suomija labiau pasyvi pirkejja.

Estų archeologas Moora sako, kad metalo kultūros ittakos iš Estijos ị mūsų kraštą kaip ir nebūta, o iš Klaipedos kraš̌o, tiek jūra, tiek žemés keliais, ịtaka buvusi tiek smarki, jog visụ kaimynụ kulkūroms davusi savo atspalvį. Estiją jos gaminiai pasiekdavę per lybius ir žiemgalius, o su estų salomis santykiai buvę tiesioginiai. Svarbiausios formos, iš mūsų pajūrio patekusios í Estiją, yra kryžminiai smeigtai, antkaklès, lankinès ir pasaginès segès ir kiti daiktai. Apie importą iš Estijos i kuršių kraštą Moora sakosi nieko nežinąs, nes, greičiausiai, buvo eksportuojama tiktai žalioji medžiaga ir kailiai. Jei Klaipedos kraštas ir sudares centrą, ties Nemuno žiotimis, tai kitas toks punktas turèjęs būti Žiemgaloje, kuri turèjo savo uostą ties Lielupe, netoli nuo lybiụ uosto, ties Dauguvos žiotimis.


Žymus karys apie 1000 -sius m. po Kr . Laisva rekonstrukcija. Dail. Z. Petravičiaus piešinys.


Mergaité apie 800 -sius m. po Kr . Laisva rekonstrulscija. Dail. Z. Petravičiaus piešinys.

## IšVADOS

Iš to viso, kas pasakyta, matyti, kad VIII-XIII amž. mano tirtame Telšiškių Žemaičių plote pasireiškia turtinga šiaurès vakarụ baltụ kultūra. Kapuose rasta daug ìvairios rūšies priedų. Pagražinimai, kaip žalvariniai smeigtai, kloti spaustiniu sidabru, didelès segès ir kiti daiktai imponuoja savo puošnumu bei didumu ir charakteringi, kaip jau minėta, tik šiai šiaurès vakarụ baltų sričiai. Nors Pryšmančiu radiniu formos šiandien yra nustojusios savo gyveniminès reikšmés, bet jų abstraktiniai, geometriniai (virvinis, dantinis, taškelinis, languotinis ir kiti) raštai ir šiandien dar gyvi mūsų liaudies mene, ir šiandien tebevartojamos tos pačios techninès savybès, tas pats raštụ charakteris ir ritmika. Žalvario gamybos klausimu tenka pasakyti, kad nors vario ir alavo kasyklụ mūsụ krašte neužtikta, tačiau Rytprūsiuose (Litausdorf) rasti vario medžiagos - žmogaus apdirbti - gabalai ir mano Apuolèje iškasta alavo lazdelé (žiūr. 90 pusl.) duoda pagrindo manyti, kad žalvaris iš žalios medžiagos buvo gaminamas vietoje. Iš kitos pusés ties Šiauliais rasta žalvario lazdelè (anal. 15) savo chemine sudètimi parodo, kad ị mūsụ kraštą galèjo patekti ir paruoštos žalvarinių daiktų liedinimui medžiagos, kad ir Romos žalvarinių pinigu pavidalu. Kunigo Žiogo rastas liejamasias formas galima bent is dalies laikyti įrodymu, kad daiktai lieta čia pat mūsụ krašte. Analiziụ daviniai parodo, kad cheminė Pryšmančiụ žalvariniụ iškasenų sudėtis sutampa su tụ pačiụ Rytprūsiụ žalv. daiktụ chemine sudètimi, vadinasi rodo šiaurės vakarụ ir pietụ vakarụ baltụ kultūrų giminumą. Gelež. daiktai galèjo būti gaminami iš vietinés geležies rūdos, kurios kad ir nedideliais klodais randama ịvairiose mūsų krašto vietose. Apie geležies dirbtuvèles kalba ne tik vietư vardai ir žmoniụ padavimai, bet ir pačių dirbtuvèliụ liekanos, kur surandama zindrų, arba sukepusiụ apdegintos rūdos gabalụ.

Pryšmančių kapinyno laikotarpyje pavyzdžiais ginklams gaminti galèjo eiti vikingu ginklai. Stikliniai ir inkrustuoti karoliai galèjo čia
patekti prekybos keliu iš pietų Europes, būtent, mainais už eksportuojamą gintarą. Trinyčiai vilnoniai audiniai, kartais net su įaustais žalvariniais pagražinimais, o taip pat ir varpstelès kalba apie naminę audimo pramonę. Ipiltyje ir Apuolèje rasti grūdu sandèliai ir iškasami piautuvai rodo, kad turima reikalo su sèsliais šio krašto žemdirbiais gyventojais. Kapuose randami žąslai liudija ypatingą arklio reikšmę.

Numirèliai laidojami dvejopai: deginti ir nedeginti. XI amž. degintųjų skaičius žymiai padaugèjo. Be to, dar, gal būt, buvo vartojamos ypatingos apeigos žuvusiems ar mirusiems paminėti: užkasami vien tik jų daiktai, kartais rūpestingai krūvelèmis sudèti.

Spèjama, kad lavonai deginta netoli duobès. Duobės dažniausiai apvalainès, jų skersmuo ir gilumas apie 1 m , bet pasitaiko ir daug didesnių. Sudeginto lavono likučiai iz duobę pilte supilami; jų vienur labai maža, vos kelios saujes, o kitur užpiltas beveik visas dugnas. Pasitaiko degèsiư kupstų, supiltụ ant lentų ar luobo grindinio, o iš viršaus irgi užvožtų panašia medžiaga. Dažnai viršum degėsių kupsto dėti vienas arba du akmenys ir tada duobé užpilta žeme.

Numirèlius deginant daiktai tik retkarčiais ị ugnị tepakliūdavę, dažniausiai jie sveiki ir tvarkingai sukrauti sudeginto žmogaus likučiụ kupstelyje ar ant jo paviršiaus. Pasitaiko ir sulaužytų bei sulankstytụ, bet ir šiuo atveju jie sukraunami tvarkingon krūvelèn. Tie kapų priedai kartais ívynioti i audeklą, retkarčiais ị kaili, ir labai dažnai iš viršaus ir iš apačios apsaugoti medžio ar luobo plokštelèmis.

Nedeginti numirèliai laidojami eilèmis i pailgas ir gilias apvalainiais kampais duobes, galvomis i $S$, kojomis iz N. Randama lentur ar gal ir karstụ pedsakụ. Duobès dugnas kartais išbarstytas baltu sméliu. Vèlyvesniais Ordino laikais griautiniuose kapuose užtinkama simboliniais tikslais ties numirèliu pabarstytų anglių. Papuošalai ir ginklai numirèliui sumaustyti, sudèti ir prikabinèti ta pačia tvarka, kaip ir gyvam žmogui. Kauburių nepastebèta nei vienų, nei kitų apeigų kapuose. Priedų atžvilgiu tiek degintiniai, tiek griautiniai kapai, priklauso tos pačios kilties kultūrai. Vadinasi, turime reikalo su viena ir ta pačia kiltimi, vartojusia šiame laikotarpyje (VIIIXIII amž.) lygiagrečiai du laidojimo kultu. Skyrium paminetinos apeigos ,kur žmogus palaidotas su žirgu (Skomantuose), su šunimi (Kartenoje) ir bendras daugelio sudegintų karių kapas (Plūciuose).

Jei puošnūs kapų priedai ir rüpestingos laidojimo apeigos rodo šio krašto kultūrą, tai palaidotụ kariụ ginklų gausumas ir piliakalniai
išmétyti pagal vandens tékmes ir ežeringose vietose liudija jo gyventojų karingumą ir atsparumą. Apuolès ir Ipilties tyrinèjimai parodé, kad šios srities gyventojai, priešams stiprèjant, mokèjo taikintis prie aplinkybių ir daug sykių didino savo pilių pylimus ir labai sumaniai stiprino juos akmenim ir medžiu, anų laikụ fortifikacijoje pasiekdami didelio tobulumo laipsnio. Tenka manyti, kad tokios tvirtovès buvo centrai, apie kuriuos koncentravosi politinis ir kultūrinis krašto gyvenimas.

Šios šiaurès vakarų baltụ kultūros palikuonimis galima, bent iš dalies, laikyti Klaipèdos krašto ir Nemuno žemupio pietinio krašto gyventojus, žemaičius (šiuo tarpu bent telšiškius) ir visą Latvijos Kuršą, išskyrus jo šiaurès rytụ dalị.

## ŠALTINIAI

Aberg. Ostpreussen in der Völkerwanderungszeit. Uppsala 1919.
Wlodzimierz Antoniewicz. Archeologja Polski.
Czasy przedhistoryczne i wczesnodziejowe Ziemi Wileńskiej. Wilno i Ziemia Wileńska Tom. I. Wilno 1930.
Balodis. Lettische Vorgeschichte. Die Letten. Riga 1930.
K. Būga. Aisčiụ praeitis vietų varđụ šviesoje. Kaunas 1924 m .
A. Bezzenberger. Analysen vorgeschichtiicher Bronzen Ostpreussens. Königsber: 1904.
T. Dowgird. Melžyn kapas pod Jasnogórką. Pamiẹtnik Fizyjograficzny tom. VI, VII. Warszawa. 1886 ir 1887.
" „ Opis cmentarzyska i pilkalnia w Imbarach. Pamiętnik Fizyjograficzny tom. IX. 1889.
Karl. Engel. Die Kultur des Meme!landes in vorgeschichtlicher Zeit. Memel 1931. Die Bevölkerung Ostpreussens in vorgeschichtlicher Zeit. Gumbinnen 1932.
Beiträge Zur Gliederung Des Jüngsten Heidnischen Zeitalters in Ostpreussen.. Congr. Secund. Arch. Baltic. Rigae, 19-23. VIII. 1930.
C. Grewingk. Ueber heiđnische Gräber Russisch Litauens. Dorpat 1870.

Dr. W. Gaerte. Urgeschichte Ostpreussens. Königsberg 1929.
H. Moora. Bemerkungen über einige ostbaltische Schmucksachen der jüngeren Eisenzeit. Tartu 1930.
V.. Nagevičius. „Kirminụ kalno" kapinés. Lietuviụ Tauta. Knyg. I, dal. III. Vilniuje. 1909 m.
", " Izsledovania V. Nageviča Kovenskoj gub. Otčet Imperat. Arch. Komissii 1909-1913.
" " Das Gräberfeld von Prižmonti. Cong. Cec. Arch. Baltic. Rigae 1931.
B. Nerman. Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum in der Jüngeren Eisenzeit. Stockholm. 1929.
A. Salys. Die Žemaitischen Mundarten. Kaunas 1930 V. D. M.
V. A. Skinder. Bronza. Peterburg 1908.
A. Spicyn. Archeologičeskija Raskopki. Peterburg 1910.
" " Liucinskij Mogilnik, Imp. Arch. Kom. 1903. mokslụ fakulteto leidinys, Kaunas 1925 m.
Šturms Kursa. Latviešu konversācijās vārdnica.
Szukiewicz. Skład chemiczay bronzóv przedhistorycznych, znalezionych na Litwie i Rusi Litewskiej. Rocznik Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie. 1911-1914.
P. Tarasenka. Lietuvos Archeologijos Medžiaga. Kaunas, 1928.
E. Volteris. Archeologiniai nesusipratimai. Kaunas, 1924.

## TERMINU ŽODYNĖLIS

Antkakle:
lietine
vytinè
Apiranké:
gyvulių galvutemis
ivija
kaspininé
Apkalas
Apvara
Degintiniai kapai
Griautiniai kapai
Iiečiagalis
Iraiža
Ivija
Y 1 a , žalvarinè
Karoliai, stikliniai
Kirvis, plačiaašmenis
Klotas spaustiniu sidabru
Lietinis, - è
Pentinai
Plokštelé, prikabinamoji
Priekaba, kabutis
Prieškotis, ylos
Rago apkalas
Rastas:
dantinis
gyvulinis
juostinis, drūžinis
pintinis
taškelinis
vilkadantis
virvinis
žvaigždinis
Sagtis
Sege:
lankine
lankiné laipteliné
lankinè žieduotoji

Halsring:
gegossen
gewunden
Armring:
mit Tierkopfenden
Spiral
Armband
Beschlag
Kette
Brandgräber
Skelettgräber
Lanzenspitze
Einschnitt
Spiralle
Bronzenadel
Glasperlen
Breitschneidiges Beil
Silberplattiert
Gegossen
Sporen
Anhängeplatte
Anhängsel
Nadeíscheibe
Hornbeschlag
Ornament:
Zahnornament
Tierornament
Bandornament
Flechtornament
Punktornament
Wolfzahnornament
Schnurornament
Sternornament
Schnalle
Fibel:
Armbrustfibel
Armbrustsprossenfibel
Armbrustfibel mit Ringgarnitur

Segè, pasaginé:

1) aguoninèmis galvutèmis
2) apskrita uždara
3) atriestomis žalčio galvutèmis
4) daugiakampèmis galvutèmis
5) plokščia apvalainé
6) sujungtais galais
7) vyniotais galais
8) žvaigždinėmis galvutèmis

Segè, plokštelinè: skyleta
Sidabro aptraukas
Skirstiklis, diržo
Smeigtas, smeigtukas:
kryžminis
jungtine kryžmine galvute
trikampe plokščia galvute
trikampe skylèta galvute
Varpstele
Vienašmenis
Žąslai
Žeberklas
žiedas:
ivijas
plačiu priešakiu

Hufeisenfibel:
mit Mohnkopfenden
rund und geschlossen
mit zurückgelegten Tierkopfenden
mit facettierten Knopfenden
oval und flach
geschlossen
mit gerollten Enden
mit sternförmigen Stollen
Scheibenfibel
durchbrochen
Silberblechbelag
Riemenverteiler
Nadel
Kreuznadel
N. mit verbundenen Kreuzarmen
N. mit flachem Dreieckkopf

Dreiecknadel durchbrochen
Spinnwirtel
einschneidig
Trense
Harpune
Ring:
Spiralring
mit breitem vorderem Teil.


[^0]:    *) Plg. Die žemaitischen Mundarten ,,Tautoje ir Žodyje" VI tom. 193198 pusl. ir žemèlapi.

[^1]:    *) Skalvius Toepenas ir Bezzenbergeris laike lietuviais, dabartiniai kalbininkai juos laiko prūsụ kiltimi.

[^2]:    *) C. Engelis šią kultūrą vadina „Memelländische Kultur". Jos tąsą jis pastebi ir toli Rytų Lietuvoje. Tas ji spiria pajūryje ją vadinti ,,Memelländische Küstenkultur", o Did. Lietıvos plote-,"Memelländische Binnenkultur". (Congr. sec. 331, 336 psl.). Anot jo, tarp šios ir Didž. Lietuvos kultūros dažnai sunku ir ribas nustatyti (Prussia Band. 30. C. Engel. Die kaiserz. Kult. zwischen Weichsel u. finn. Meerb. u. ihr Verhältnis zueinander. 13 psl.), kitaip sakant jos ribụ tenka ieškoti giliai Lietuvos plote. Pats naujụ vardụ ieškojimas parodo, kad ,Memelländische Kultur" išeina iš Klaipedos krašto ribu̧ ir turi dar centrus paliai Nemuna ir Latvijos Kurše. Todel ir siūlomas šiaurès vakarụ baltụ kultūros pavadinimas atrodo tikslesnis.

[^3]:    *) Kauno Miesto Muzèjaus archeolog. skyrius perkeltas i Vytauto Didžiojo Muziejų.

[^4]:    $\qquad$

