larsi užpintas ir yra žymiai storenis. Visas audinio gabaliukas priverčtas
nešlejti apvaisais žalvarinės vienos grandelių.

Kitas mažesnis audinio gabaliukas, taip pat priverčtas apvaisais žalvarinės vienos grandelių, yra rasta III perkaesoje, XV.

Siračių kapinynyse rastos kelios nedidelės puošių šikelės (kapai Nr. 4, 12).

Puodai, aštrad, buvo lipdyti rankomis. Išlikusios šikelės yra maždaug 1 cm storio, tamsiai pilkos arba rusvos spalvos. Molis gerai kokybės su smulkaus žvyro priemaisa. Šukų paviršius yra lyti, kelis širščiai.

Siračių kapinyno laidosena ir šiekės rodo, kad šaime kapinyno mirusieji

Kapinyno medžiaga rodo, kad tiek laidosena, tiek šakmenys jiš neišsiskiri
iš kito to paties laikotarpio vakarų Lietuvos TSR teritorijos kapinių.

Nepaisant jo, jo tyrinėjimai papildo jau turinio vakarų Lietuvos archeologinį medį ir yra vienintelis ligi šiol tyrinėtas centrinės Žemaitijos kapinių.

Siračių kapinynas ir aukščiau minėtas, kad ir kiek anksčesnio laikotarpio,
Siračių lobis yra svarbus Lietuvos archeologijos paminklas, pilkalis tikriausiai buvusio Džiūgo pilialkalnio gyvenojojų.

Salduvės pilialkainė-slepštuvė naudojosi gana plačios apylinkės gyventojai. Į kalną per balus vedu kūlingrūdis. Viena iš jų eina nuo Aleksandrijos pilčinyje, kita nuo Malavėnų k., o trečioji yra kūkė tarp Ginkėnų ir Telšos ežero.


Netolūs Salduvės kalno yra senas Zuvintų kaimas. Senieji žmonės paskaičiojo, jog šiame kaime kadaise gyvenę žygioji. Yra akaro, kilojo ežero pusėje, ant kalnelio buvęs Saulių kaimas, kuriamę gyventojai savulėliai. Iš šio kaimo ilgą laiką ir išaugo dabartiniai Sauliai.


Muziejaus fonduose datės archeologinių radinių radimo vieta nurodoma Aleksandrijos dvaro. Šių radinių amžiaus atitinka Lęšių kaimo amžių. Apklausinėje vietoje gyvenojo ir senus muziejinkus, pasirodė, kad niekas buvęs Aleksandrijos dvaro teritorijoje kito senkapio nežino. Matyt, minėjiesi Aleksandrijos dvaro radiniai bus iš to paties Lęšių kaimo.
Remiantis kartotekos duomenimis, kapo Nr. 17 inventorių sudarė: geležinis pelis, smiltalinis verpsukas, žalvarinis kryžminis smegiukas su grandine ir su dišiu kluku pakabučiu jos gale.
Kapo Nr. 2 rasta: geležinis pelis, žalvarinis apkalas, panašus į pelio makštės gala, ir apkausytas šilokio nuogos-šemelės (žr. 6 pav., 6).
Kapo Nr. 3 buvo surasta: geležinis pelis, juostinis žiedas ir pasaginė segė rutuliniais galais, panaši į aguonines seges.
Kapo Nr. 4 surasta: du geležiniai pentiniai su ant ilgų spygelį besiukiančiai į viršugalį tūkstančių, apkausytas šilokio nuogos ir pelikio Vytavuo laikų monetos.
Kapo Nr. 5 rasta: geležinis pelis su žalvarine makštė ir pasaginė segė aguoniniais galais.
Daugelį Lešpų senkapio radinių surinko darbininkai, todėl nustatyti kapų inventorių visiškai patalpųvėjia neįmanoma. Daugiausia yra surinkta papuošalų, žymiai mažiau darbo įrankių ir ginklų.
Darbo įrankių grupė tenka priskirti kelturis kirvius. Jie visi plačiausniai pentiniai, du su kampuotomis, kiti du su apvaliomis pentimis (2 pav.). Visų keturų kirvų ašmenys plyti ir smarkiai įšnekli. Savo matremintis ir formomis (ilgis 18—20 cm, ašmenų plotis 13—15 cm) jie visiškai panašūs į mūsų dienų kirvius.
Be abejonės, darbo įrankių grupę priklauso ir deivyni peliai bei trys žalvariniai jų makštelių apkalai. Peliai geležės ilgis 15—20 cm, plotis 1,5—2 cm. Peliai kriaušos, kaip rado išlikusių jų dalies, daugiausia yra buvusios medinės, pritvirtintos metalinis katedemis arba stakliai įkeliamai į medę, pelio įvirėmis dalimis. Vieno pelio sustiprusios kirnus buvo sutvirtintos karomis. Kartu su peliais rastos makštės rody, kad peliai buvo nešiojami žalvarinėse ornamentuotose makštėse. Tarp darbo įrankių dar pažįstama įsmailiantis akmens padarytas verpsukas ir geležinis skiltuvėzis.

4 pav. Lešpų senkapie rasti papuošalai: 1 — kiaurakryžminis smegiukas, 2 — kryžminis smegiukas, 3 — antsmailinis

Įkabinėti du cilindriniai pakabučiai. Antrojo antsmailinio lankelyje įkabinės trys plonesne vlelele apyvyniotos viešelis (4 pav., 3).

Lešpų kapinyne surašytų smegiukų tarpe yra vienas kiaurakryžminis. Dvieji kryžminiai smegiukai galvutės ornamentuotos pionu sidabro plokštė su iškilmais kugelėliais kryžių gauluose (4 pav., 1, 2).

Karolių surinkta viena apvra. Ji sudaryta iš stiklinių karoliukų, žalvarinės išvijelių ir žalvarinio ažūrinio pakabučio.

Senkapioj rasta gana daug ir įvairių pakabučių: rombinės formas, kryžminiai ir maži skambėliai pavilnai. Iš skardelių padaryti pakabučiai ornamentuoti brėžiniais ir išstumpotais kugelėliais. Prie pakabučių grupės tenka priskirti ir apkausytus šilokio nuogos biriuose (6 pav.).
Niekuo nesiskiria nuo šandentininių senkapioje rastosios diržų sąs įtis.

Lešpų senkapioje rasta nevyniotiška žiedų (7 pav.). Žiedai pinta į šalvarinės nuogos su suplanuotu priečiu, vienas pinta įšneš ir šilokio nuogos. Žiedai yra buvęs su stūkso aukšči, įkūnijusiu įkasti, panašiu į šilokio nuogos. Prie apanaus įrankio rodis įgalinti priskirti du peliai su didelėmis ir aštoniais žvaigždutėmis (8 pav.). Čia suminiėti radiniai tikrinantys sudaro tik labai mažų dalį buvusio senkapio radingų. Kai kurie radingai, pavyzdžiui, kiaurakryžminis smegiukas, pasaginės segės aguoniniais ir komuniniais galais,
rodo, kad žmonės ėlia buvo laidojami jau nuo VIII—X šimtmečių, o monetos rodo, jog žmonės ėlia buvo laidojami iki XIX a. Dauguma Lepšių senkają radinių datuotini XIV—XVI a.

Siaulių mieste yra dar vienas XIV—XVI a. senkapis. Bandomieji tyri
nėjimai šiam kapinyne buvo vykdomi 1954 m. rudenį.

5 pav. Lepšių senkapio rastosios seges: 1 — pasigimės seges gyvuliniai galais, 2, 4 — pasigimės seges agoniiniai galai, 3 — pasigimėse vynoštybės galai, 5, 6 — pasigimėse seges su apskritimis buvusiose, 6 — apskritimė plėštinė sege, 7 — žiedino seges-agonių

Tyriinėtas kapinynas yra aptiktas Komunų gatvėje Nr. 80. Sloje viečioje dar pirmojo pasaulycho karo metu buvo iškasama žmonių kaulų ir jų atliekų radinių. 1950—1954 m. laikotarpiu šiam pleto buvo pradeta statyti individua

ualiniai namai. Čienujems pamančius, buvo iškasama daug žmonių kaulų ir radinių. 1954 m. rudenį Siaulių «Aurso» etnografinis muzejas čia atliko bandomają pabūdžio tyrinėjimą, kurių metu buvo ištirintas 6×4 m plotas. Jame buvo surasti aštuoni palaidojimai.

Kape Nr. 1 buvo rastas vaiko palaidojimas (9 pav.). Griausiai gulėje pietvakarių kryptimi, kaulai buvo labai sutrūnėjus. Kai kurių rastas po-

kabutis-skambutis, dešinėje kūrinės pusėje — didelė, 10 cm skersmens žalva

rine ploškinė segė, o ties juosmenė — geležinė pelės. Ties 40—60 cm, lygiagrečiai su pirmaujų palaidojimu, buvo atkastas kapas Nr. 2. Šiam kape buvo palaidotas vyrai. Prie dešiniojo jo pelkai

rastas žalvarinis pakabutis-skambutis, ties juosmenė — geležinė sąsilpė, kū

rinės, kūninės pelės — geležinė pasaginė segė, ant dubens kaulų — geležinė pelės. Lygiai agrečiai su pirmaj
dviem kapais, vienas metras nuo antrojo karo, rastas trečiasis kapas. Jame

virs griausų aptiktas 1—

2 cm storio sutrūnėjusio medžio slėnis. Prie griaus

cūnės dešiniuosios rankos akų

nes rastas ir sagūdas, pelės ir pietinio plečrūvės girtis. Tarp kojų blauzduokinį rasta žalvarinė sąsilpė ir geležinė skiltuvos (10 pav.).

Toje pačioje palaidojimų eilėje rastas ir dvigubas kapas Nr. 4—5. Iš palaido

jo šono ir vieno galo aptiktas sunkusio sibutinio kaseto likučiai. Atprech

vus kapa, paaiškėjo, kad šiam kape būta dviejų palaidojimų. Sprendžiant iš kaulų smulkumo, griausiai pelkėjo vaikinai. Iš kau

lų padėties matyti, kad palaidojimai yra buvę per

kastas. Tarp griausų buvo surasta Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto laikų monetų, du pelkukai, apkaunytas loko nagi, apskritinė žvaigždėtų formas segė, du antsmilt

kainiai, rombo formos pakabutis ir žalvarinis žiedas.

Paskutinį pažadaičių eilėje buvo kapas Nr. 6. Šio palaidojimo griaus

čia išlikę labai gerai. Prie žandikaulio ir ėštumo kaulų surasti du pelkiai, ties juosmenė — du žalvariniai Žiedai ir skiltuvos.

Kita palaidojimų eilė, matyti, yra į pietvakarius nuo antrosios, maždaug 1×1,5 m nuo pirmosios. Vykdant tyrinėjimus, antroje eilėje tebuvo atkasti tik du palaidojimai: kapas Nr. 7 ir Nr. 8 (11 pav.).

Kape Nr. 8 labai gausu radinių. Jame griausiai, skirtingai nuo visų kitų palaidojimų, gulioci šiaurės rytų kryptimi. Sprendžiant iš griausų ir kape rastų jų įkarį, čia buvo palaidota moteris. Virš ir šalia griausų pastebėta medžio pušvesių sklošmens. Griausiai kūrinės stelėjo labai suspausti, ma

žyt, mirusiojai buvo palaidota sklandintame kare. Žalvarinis pakabutis išba

lytojų karių (12 pav.). Jie sudarė iš prargyrių sraigtų kiautelių su vie

tomis įterpas iš sidabrinių monelių padarytais pakabukiais. Dešinėje kū

rinės pusėje rasta net trys segės: vytinė pasaginė, pasaginė gyvulinia
galai (13 pav., 9) ir ploškinė apskritinė (13 pav., 10). Ant kairiosios
rankos piršto užmaitas juostinis žiedas (13 pav., 4). Ties dešiniuoju pėtim gulejo kalkakmenio verpožkas (13 pav., 1); o po kairiašios rankos kaulais — adatu.

Kapinyno Komunarys gatvėje Nr. 89 radiniai, sprendžiant iš rastųjų kurininkų Vytauto laikų monetų, datuoti XIV a. pabaiga—XV a. pradžia. Daugelis radinių savo formomis atitinka Lepšių kaimo senkapio radinius.

Abu šie kapinynai rodo, kad Siaulių gyventojai XIV—XV a. dar buvo išlaikę senas laidojimo tradicijas ir savo mirusiesiems į kapą dar dėdavo darbo įrankius, ginklus ir papuošalus. Matyt, gyventojai dar tebesilaikė...
pagoniškos religijos, nepaisant to, kad kelaviųjų gėlės nuo išilusios du šimtmečius čia ugnimis ir kalavijų plalino kriokščionybę. Lepšių senkapyje rastas XVI–XVII a. monetos ir kitų radinių rodo, kad dar ir XVIII a. buvo išlieka senųjų laidojimo tradicijų liekanų.

Komunitàs gatvės kapinyno radinių analizė rodo, kad maters palaidojimo karolių-sraigtų kiaulėtai yra ne vienintelės kilmės, o atvežti iš Viduržemio jūros pakraščių. Ne vienintelės yra ir monetos, iš kurių padaryti paka-