Neolito gadynes Lietuvos gyventoju moketa pasidirbti ir moliniụ puodụ. Mūsu akmens gadynés sodybu vietose daug randame ivairios spalvos molio ir ivairiai degintu moliniu puodu šukiu (28 picš.). Puodus pirmiau lipydavo rankomis: pirma nupindavo iš vyteliu indo forma, paskui ja aptepdavo storu molio sluoksniu, gi dar paskiau lipydavo indus tik rankomis, be jokiu fommu. Lipybai imdavo vietmị molị ị kurịkartais

imiešdavo Žvyraus arba smulkiai grūsto akmens trupiniu, ir tik neolito pabaigoje pradeta dirbti puodai rato pagalba. Puodai būdavo labai silpnai apdeginti ir greitai mušdavosi, Det žmonés vargu yra viresi juose valgị taip, kaip kad mes verdame, statydami puodus ị ugni, - ju, matyt, virtasi valgis.

-f. pies. Kanliniai Lietuvos neolito padarai, iškasti Maškénu pilakalnofu
batuiniu tautu büdu. Ikaitintus ugny akmenis mesdavo ipundus su viralu. Mūsụ akmens gadynés sodybose. greta moliniu pundụ šukiut, dažnai randame nediduku lygiu akmeninku. vicui
jau sutrupejusiu, nes, jie nekartą yra buvę kaitinami ir leidžiami ị vandenị.

Jau tame kultūros laikotarpy mūsu krašto gyventoju pazinta grožio jausmas, mėgta dailė ir stengtasi pagražinti visi satvo išdirbiniai; todel iu taip gražiai lyginta ir akmeniniai padarai: paprasti moliniai puodai puošta ornamentais, kurie


27 pieš. Gintariniai fetišai, iškasti Juodkrantéje (Kuršiụ Nėrijoje).
spausta dar minkštame molyje. Tai būta paprastụ meno kūriniu: tiesiu ir vingiuotụ brūkšniụ, tašku ir ívairiu ju kombinaciju (29 pieš.). Kartais sekta ir pintụ indu formu atspaudu pavyzdžiai. Paskiau visa tat yra turėjẹ didelės reikšmės, nes iš to yra kile ir rašto ženklai. Iš to viso yra kiless ir dabartinis menas.


28 pieš. Moliniu puodu šukès, surinktos Mitkiškiu akmens wadỵnés sodyboic (Traku apskr.. Vicvio valšč.).

Skleidžiantis kultūrai, tobulėjo ir moliniu padaru išdirbimo technika ir pavidalas, taip pat keitesi ir ju ornamentika. Tuo būdu, tirdami tik paprastas moliniụ puodu šukes, salime pasi-
pažinti ir su pačiu tos kultūros laikotarpiu; todel kiekviensa kad ir pripuolamai kur rasta, šukė, reikia atnešti ị mokyklos muzieju ir padeti.


29 pieš. Lietnyos neolito moliniai indai ir ju ornanmentai. (Pa.lyginkite sti 6 pieš.)

Klausimai. Kuri akmens gadynés kultūra vadiname neolitu? Kuriu titnage bei kitụ rūšiụ akmens, gintaro, stiku: ir molio padaru iš neolito gadynés randama Lietuvoje? Iš kur atsirado mūsu akmenyse .,dubens" ir ,.pėdos"? Kaip būdavo〔rę̧iamos akmeniniuose kirviukuose skyles? Kurie yra tipinø neolito gadynès ornamentai?

Ekskursijos. Einama prie esančiụ apylinkèje , dube nuotụ" bei ,,péduotụ" akmenụ.

## - 60 -

Rašto darbai. Aprašoma žinomi apylinkėje ..dubemoti" bei „peduoti" akmens.

Mokyklos muziejuje tvarkomi visi per ekskursijas surinkti padarai ir kita medžiaga.

Rankdarbiai. Dirbama paprasčiausi akmens gadynés itnaginiai irankiai, skaldant juos kitu akmeniu.

Liejama iš gipso arba lipinama iš molio akmeniniu kirviuku modeliai, kad bītu galima jais pasikeisti su kitomis mokyklomis.

Lipinami iš molio akmens gadynés puodu modeliai ir puošiami tipingais akmens gadynés ornamentais.

Metodikos pastabos. Apipasakojama mokiniams visiška pirmykštès kultūros žmogàus priklausomybè gamtai, iš kurios iis yra pasièmẹs ir pirmus savo padargus (medi, akmenị, kaula) ; nurodoma, kad, dirbant ịvairius akmens gadynès padargus, buvo prisilaikoma gamtiniu pavyzdžiu; kaip antai: adata bei yla buvo dirbama pagal žuvies kaulo pavidala. Taip pat primenama, kaip kantriai ir kaip ilgai, kartais gal per ištisus šimtmečius, kelios vienos šeimos kartos yra dirousios viena akmens irankị.


## 3. Akmens gadyıés Lietuvoskrašto gyventojoreligija.

Nuolat santykiaudami su ganita, pirmykščiai žmonés bijodavosi jvairiu jos reiškiniu ir, nesuprasdami jụ priežasties, pradèjo dievinti ịvarius gamtos reiškinius. Tuo būdu tiesiog iš vaikišku gamtos reiškiniụ aiškinimụ kilo religinis kultas. Religijos atsiradimui ypatingai padejo kalba, nes tik kalbos keliu žmonės galèio vienas kitam pasakyti apie ịvairiụ gamtos reiškiniu ittaka ju gyvenime. Pirmykštès kultūros žmoniu buvo ypač garbinama ir dievinama ugnis, nes ji sušildydavo juos żiemos metu ir padedavo ịveikti nakties tamsos baimẹ, o dangaus ugnis - žaibai - sunkiai bausdavo nusikaltusius.

Taip atsirado žmonése religija ir tokia ji buvo pirmykštés kultüros žmonése; bet akmens gadynés Lietuvos krašto gyventojai jau buvo aukštesnés kultūros, neolito gadyneje jie gyveno jau laukiniu žmoniu buitimi ir todel jau labiau buvo išsiplètẹs ir religinis kultas. Tiesa, nedaug tèra likẹ duomenu, kurie plačiau nušviestụ akmens gadynés Lietuvos žmogaus dvasini gyvenima, išreikšta religijoje; bet vis delto maža daug ịdomiu duomenu apie tatai turime.

Dar ir neolito gadynėje, nesuprasdami gantos reiškiniu priežasties ir dievindami minètus reiškinius, Lietuvos gyventojai turèjo savo supratima ir apie sielạ. Sielos supratimas buvo kiles, matyti, iš to, kad, stebėdamas savo buiti., 弁mogus iš pradžiu nemokėjo skirti savo budédimo nuo miego, ypač. kai jis sapnuodavo save kariaujant, medžiojant žvèris, puotaujant. Prisiminẹs paskum savo sapnus, žmogus imdave tvirtai tikėti, kad jame gyvena kaži kokia galia, kuri jam miegant viska dirba. Sapnuodamas savo mirusius gimines ir pažistamus, žmogus èmé tikėti, kad jam taip pat mirus nebeliks tik jo kūno, o siela dvasia liks gyventi ir toliau. Matydamas, kad žmonés mirdami nustodavo alsuoti ir uždusdavo. laukinis žmogus mané, kad siela dvasia gyvena jo kūne, kaip kokiam trobesy. Isivaizduodamas sielą šešélio pavidale ir matydamas šešèlius ties ịvairiais daiktais, pradèjo tikėti, kad tuose daiktuose gyvenančios mirusiuju dvasios ir kad tie daiktai taip pat turi siela. Taip kilo jau vèlesniais laikais dievinimas ir garbinimas ịvairiu daiktu, kuriuos žmonés laike naudingais ar kenksmingais.

Ypatingai žmoniu buvo garbinami tie daiktai, kuriuose, kaip buvo manoma, gyveno vèlès mirusiuju ju tèvu bei kitu asmenu, pagarsèjusiu savo darbais. Atsiminimuose bei padavimuose jic buvo vis aukščiau keliami ir garbinami, lig pagaliau ir tie daiktai, kuriuose, ju manymu, gyveno tu asmenu vèlés, pradéta garbinti ir laikyti dievais - stabais, nors tat paprastai būdavo ivairūs žvėrys ir gyvuliai, augalai ir paprasti akmens.

Tikedami mirusiuju vèlémis ir laikydami jas net dievais. veikiančiais žmoniu gyvenima, akmens gadynės žmonės pradeio prašyti iš ju palankumo ìvairiomis maldomis ir apeigomis.

Bijodamiesi kai kuriụ mirusiuju, kuriụ ir gyvụ bijojosi, ir noredami apsisauqoti nuo iu veikimo, - kad pastarụụ vèlés vel negrịžtụ ị kūną, jụ kūnus pradejo deginti. Iš tokio samprozavimo ir yra veliau kilusios ivairios mirusiuju laidojimo apcigos. Savotišku akmens gadynės kapu net ligi mūsu dienụ yra likẹ. Nemaža yra likẹ ir akmenụ fetišụ, kurie gali šị tat pasakyti ir apic mūsụ krašto akmens gadynés gyventojo reliさ̇iniụ pažiūiụ angimạ.

Lankydami akmens gadynés sodybu victas, greta ịvairiu mogaus gyvenimo liekanu matome betvarkiai sumestu akmenụ krūveliụ. Apžiūrèje jas ar kiek pakasinėje tose vietose zeme, pastebėsime, kad tarp akmenu yra daug paprasto darbo moliniu puodu šukiụ ir degintụ kaulụ trupiniụ. Šitos akmenu ऊrūvelės yra liekanos jau suirusiụ akmens gadynės kapu, kurie mais laikais. be abeio, yra visai kitaip atrode. Mirusio žmn-


30 pieš. Akmens gadynés kapas. (Samuliava, Žasliu valsč.. Trakụ apskr.)
zaus kūną del aukščian minétos baimés degindavo, pelenus ir qaulu trupinius sudedavo ị molinius puodus urnas, kurias, pastatę ant žemés, apdèdavo akmenimis, o iš viršaus užpildavo zeme. Ilgainiui audros žemes išpusté, sugriuvo iš akmenu sudèti rūseliai, sudužo molinés urnos. Neretai dar randame Lietuvoje ir sveikụ laidojimo rūseliụ. Vienas toks rūselis ( 30 pieš.) yra ne labai seniai rastas Samuliavos dvare (Trabut upskr.. Žasliụ valsč.). Nuémus nuo rūselio viršaus keletą aknenu, rūsello viduje bavo rastas molinis storomis sienelemis jurdas, kuriame buvo tik pelenu ir kaulu trupiniu. Kartais
tohius rūselius laidojimui ø̌monés darydavo ir iš gražiai ạptasitu akmenų, bet Lietuvoje tokiụ maža randame (31 pieš.).

Laidodavo akmens gadynee dar ir nedegintus mirusiuju lavonus. - gal būt, tu asmenu, kurie gyrendami pasižymejo gerais darbais ir del to nebuvobaisūs ir pomirties, nes © ju buvo laukiama paramos. Tačian tokiu kapu Lietuvoje yra rasta labai


31 pieš. Akmens sadynes kapas Lenkijoj. maz̆a, nes per ilga laika sriaučiai supuvo, o patys kapai liko sumaikinti.

Lietuvoje dažnai randame ir akmenụ fetišu. Akmens ga-

$\therefore$ pies. Akmuo mengiras ties Kazlu kamm (Uźuhalio vaisč., Lydos apskr.). dynès kapinése bei sodybose ir šiaip laukuose galime rasti akmenu stulpo bei piramidos pavidalo. Žmonés paprastai kalba tuos stulpakmenius esant suakmenėjusiais žmonėmis už ypatingus nusikaltimus. Liaudis dar ir šiandieną, kad ir ne taip aiškiai, tebeatmena dar savo žilosios senovés religijos bruožus, kada dar tikėjo tuose akmenyse iš tikruiu gyvehant mirusiuju veles. Toki akmens kartais būna natūralūs, kartais kiek patašyti; mokslininkai vadina juos mengirais (žemaičiai vadina stabakuliais); yra ju rasta Lietuvoj keliose vietose: Lydos apskr., Užubalio valsč., ties Kazlụ kaimu (32 pieš), Šiaulụ apskr. ties Graužiụ kaimu (Radviliškio valsč.),

Tauragès apskr. ties Laukuva ir kai kur kitur. Keli tokie stabakuliai - „akmeninės bobos" - guli prie garsiojo ažuolo Baublio Bijotu dvare, Skaudvilès valsč., Tauragès apskr.

1924 metais Kretingoje yra rasta daug ivairaus dydžio mengiru stabakuliu, užkastu ì žemẹ ir iš viršaus pridenctu dideliu akmeniu ( 33 pieš.). Šitie mengirai, matyti, yra like nuo buvusios čia šventyklos, kuri del ịvairiu priežasčiu buve apleista, o šventieji akmens paslépti.

3.3 pieš. Kretingos mengirai (stabakuliai).

Žinomos yra akmenu fetišu grupés ir tūlose kitose vietose. Pavyzdžiui, ties Petrikaičiu kaimu (Raseiniu apskr. Kelmès valsč.) buvo visa akmeniné ,,veselé", bet dabar jau tie akmens yra suskaldyti; ties Naurušèliu kaimu (Panevèžio apskr., Smilgiu valsč.) yra ištisa šeima akmenu fetišu .,Mokulas ir jo pati"; ties Sukiniu kaimu (Vilkmergès apskr.. Pabaisko valsč.) yra garsūs akmens „Mokus, jo pati ir vaikai". kurie, kaip sako žmonés, pirmiau buve gyvi ir èję iš vietos i vieta. Ties Žodiškiu miest. (Švenčioniu apskr.) yra likẹs irgi tos rüšies akmuo. o ties juo yra pastebètas ir akmeninis laidouimo müselis (. 34 pieš.).

.34 pies. Akmuo fetišas su akmens gadynés kapu liekanomis ties : Žodiškiu miesteliu : (Svenčioniu apskr.).

Klausimai. Kaip susidarė žmonėse religija? Kuri relıgija buvo pažistama akmens gadynés gyventoju Lietuvoje is kaip ji augo? Iš kur atsirado mirusiuju gerbimo kultas? Iš kur atsirado fetišizmas? Kurie yra likẹ akmens fetišai Lietuvoje ir ka apie juos žmonès kalba?

Literatūra mokytojams ir mokiniams. (i. Wells: ,.Pasaulio istorija". XII skirsnis.

Ekskursijos. Einama i akmens gadynés sodybos vietas ir ten tiksliai susipažistama su kapu liekanomis; -i apylinkeje rastụ akmens gadynés kapu rūseliu vietas; - ; akmenu fetišu (stabakuliụ) vietas.

Ranku darbai. Dirbama akmens gadynés kapo ir aplankytojo akmens fetišo modeliai.

Rašto darbai. Aprašoma akmens gadynes kapas:akmuo fetišas.

Mokyklos teatras. Dramatizuojama V. KrèvésMickevičiaus padavimas „Užkeikta merga".

Referatas. Kodel pirmykštis žmogus yra garbinęs ugni.

Metodikospastabos. Kad mokinys suprastu, kodel pirmykštès kultūros žmogaus buvo dievinama ugnis, reikia iis pastatyti ị būklẹ žmogaus, nepažįstančio ugnies, ir klausimu keliu išaiškinti ugnies reikšmė žmogaus gyvenime (tik del ugnies naudojimosi žmogus pirmykštėj savo būklèj yra išsiskyrẹs iš gyvuliụ): 1) ugnis teikia šilumą (ledụ gradyneje, žiemạ): 2) apsaugo nuo žvėru; 3) ugnimi verdamas valgis, kuris po to lengviau virškinasi; 4) apsaugo mèsą nıo greito sugedimo: 5) tirpina metalus ir išdegina molinius indus; 6) žmogus krie ugnies, prie židinio, susikuria pastovesni gyvenima (ugniakuro kultas, užkuriai). - Papasakojama ir paaiškinama mytai, kuriais žmonija yra paminėjusi pirma pasinaudoijimą ugnimi (mytas apie Prometėją ir varną Ellą).

4. Kuometyrapasibaigusi akmens ※adyné Lietuvoskrašteirkas čiatuomet yragyvenes.

Sprendžiant iš mūsu pačiu surinktụ savo apylinkeje akmens gadynės padarụ ir ịvairiụ kitụ liekanu, galima manyti, kad akmens kultūra Lietuvos krašte truko labai ilgai. Praejo labai daug laiko, lig paprastus, šiaip taip apkaltus akmeninius padarus žmogus pakeite y ïažiai iygintais akmeniniais padarais, lig iš negausingu klajokliu medžiotoju atskirụ šeimu susidaré gentys ir didesnès gyvuliu augintoju ir žemdirbiụ bendruomenės, lig iš pirmykščio animizmo išaugo nekrokultas ir totemizmas, jau bendras didesnei žmoniu grupei. Iš čia paskiau yra kilusi ir tautinés religijos pradžia.

Kalbédami apie tai, kada pradejo nuolat gyventi Lietuvos krašte žmonės, esam pastebėjẹ, kad tat galėjo ivykti ne véliau kaip $10000-15000$ metu prieš Kristaus gimimą; nuo to
laiko šiam krašte tepastebèta skleidimasis dar tik vienos akmens gadynès kultūros, kuriamos nuolat gyvenusiu čia žmoniu bendruomeniu, susij̣ungusiu ị tautinị vieneta.

Akmens kultūros pabaiga Lietuvoje jau galima tiksliau susekti. Yra patirta, kad rytu Prūsuose ji baigėsi dar visu 1000 metư prieš Kristụ; mūsụ pajūryje ir Žemaičiuose ji baigèsi maždaug II - III amžiuje Kristui gimus, o Lietuvos rytuose - Maškènụ, Dukštu ir kitụ piliakalniu liekanos rodo akmens gadynès kultūrą čia viešpatavus dar V-VII amžiuose Kristui gimus.

Žinoma, šie duomens gal nèra tikri, nes ne visur ir ne vienu laiku žemesnė kultūra užleido vietạ aukštesnei. Daug kam vartojant jau aukštesnés kultūros padarus, daugelis dar tebevartojo netobulus prmykščius padarus. Dar ir šiandiena randasi müsụ kaimuose seneliụ, kurie užsidegti pypkei vartoja dar akmens gadynès būdą: pirmiau titnago ir geležinio skiltuvo pagalba idega pintị.

Kitas ịdomus dalykas, surištas su Lietuvos krašto akmens kultūra - kuri tauta tuomet čia yra gyvenusi, kieno sodybu čia palikti pedsakai, dubenuoti ir pėduoti akmens, akmens fetišai ir kapai rūseliai?
llga laiką buvo manoma, kad jau ir akmens gadyneje siam krašte gyventa lietuvių; tačiau mūsu laikais mokslas jau kita sako. Mokslininkai, tyrinėdami ịvairius krašto akmens gadynės padarus, pastebėjo, kad jie yra vienodi su padarais, randamais žiemiuose - Estijoje bei Pskovo ir Naugardo gubernijose, ir žymiai skiriasi nuo akmens padaru, kartais ir labai senu, randamu pietuose - Mogilevo, Minsko ir Volyniaus gubernijose.

Tas ir mūsu krašte ir žiemiuose randamu akmeniniu padarụ vienodumas jungia visus tuos kraštus i viena ,,kultūrinẹ sritị", kurios vienoda kultūra yra sukurta vienos tautos, tik ne tos, kuri yra gyvenusi pietuose. Šitą spèliojimą dar labiau patvirtina ịvykẹs Lietuvoje VI - VIII amžiuose Kristui gimus kultūru pasikeitimas. Plačiai viešpatavusi lig to laiko Lietuvoje akmens gadynės kultūra gana greit užleido vietạ atneštai čion iš pietu metalu kultūrai.

Šis kulturu pasikeitımas buvo toks staigus, kad akmens gddynès gyventojai, visai tvarkingai skubedami, palikdavo savo sodybas piliakalniuose, kaip kad ir šiais laikais mes patys dažnai paliekame viska tvarkoje savo gyvenamajame name, netikėtai ištikus nelaimei...Toks staigus kultūru pasikeitimas galėjo ivykti tik del to, kad i Lietuvos kraštą atèjo kitos aukštesnės kultūros tautos, išstūmusios iš čia nuolat gyvenusias akmens gadynėje tautas, ir pačios čia apsigy veno.

Šiuos archeologijos dirodymus del tautu pasikeitimo mūsu krašte patvirtina dar ir kalbotyros duomens, kurie jau tikrai yra apsprende čia akmens ir metalo kultüru tautine kilme ir irode, kad akmens gadyneje čia gyventa suomiu giminés tautu: lyvu, estu ir kitu. Suomiu giminés tautoms pridera ir visí čia pasilikẹ iš akmens gadynés palaikai. Paskesnè metalo kultūrà pridera lietuviu ,"aisčiu" giminés tautoms, apsigyvenusioms Lietuvoje tik V-VII amžiuje po Krist gimimo.

Klausimai. Kuriu kulturros permainu yra ivyke żmogaus gyvenamu laikotarpiu Lietuvos krašte akmens gadyneje? Kada čia pasibaigè akmens gadynè? Kaip pasibaigè akmens. gadynés kultūra Lietuvoje? Kuri kultūra èmé čia viešpatauti po akmens kultūros? Kurios tautos gyventa mūsu krašte akmens gadynèje?

Literatura mokytojui. L. Krzivickio ..Posliednije momenti neolitičeskoi epochi v Litvie".

Darbai. Sutvarkomas mokykłos muziejuje akmens kulturos skyrius.

Nupiešiama savo apylinkés akmens gadynės žemélapis, pažymint jame ívairiais ženklais sodybas, piliakalnius, statytu ant poliu trobesiu liekanas, dubenuotus ir peduotus akmenis, akmiens gadynès kapus, akmenis fetišus ir visas kitas vietas, kur pripuolamai yra rasti atskiri akmens gadynès padarai akmeniniai kirviukai. plaktukai, kyliai - tiek sveiki, tiek ir iu dalys.

Referatai. Akmens gadynés žmogaus gyvenimas Lietuvoje. - Suomiu liekanos Lietuvoje.

Laboratoriniam darbui. Istorininko Tacito pastaba apie suomius, rašyta I šimtmetyje Kristui gimus: ,,Suomiai ddeli laukiniai ir labai neturtingi. Neturi jie nei ginklu, nei arkliu, nei namụ dievaičiams; ju valgis - žolé, drabužiai žvèru odos, o guolis - plika žemė. Neturėdami geležies strèlu galūnėms, vartoja kaulo gabalus. Jie neturi kitos priedangos nuo žvéru ir lietaus, kaip palapinę, padarytą iš surištu žabaru".

> Pastaba. Apie visus pastebetus mokyklos apylinkeje akmens gadynės paminklus ir pripuolamai rastus padarus reikia pranešti Valstybės Archeologijos Komisijai. nurodant, kur ir kurie paminKai bei daiktai randasi.

## VI. Bronzos, geležies ir romènụ kultūros gadyniụ liekanos mūsu krašte.

Tebeviešpataujant Lietuvos krašte dar akmens gadynès kultūrai. kituose kraštuose jau seniai buvo pažisstami metalai. Ivairū̀s netobulūs akmens padarai buvo pakeisti daug tobulesniais metalu padarais, o besiplečiant technikai. kito ir kultūrinis gyvenimas. Tūlos bendruomenès jau buvo ne tik pasiekusios istoriniu laiku (Graikija ir Roma), bet kitos (Sumerija ir Aigiptas) jau seniai buvo ir pergyvenusios savo istorija.

Ypač sparčiai skleidėsi metalu kultūra tuose kraštuose, kur metalu buvo randama vietoje natūraliais gabalais arba rūdos pavidale.

Brenzos gadynes kultūra. kuri buvo isigalėjusi vidurinėj Europoj 1000-500 metu prieš Kristaus gimima, ypatingai buvo išsiskleidusi Vengrijoje ir Skandinavijoje, kur buvo randama ne tik vario rüdos, bet ir natūraliu vario ir bronzos gabalu. Celežies gadynès kultūra, viešpatavusi vidurinėje Europoje $500-100$ metu prieš Kristaus gimima, ypač smarkiai išsiskleidè, sužinojus būda gaminti iš rūdos geležiai. Ilgainiui del jvairiu santykiu bronzos ir geležies padarai, o drauge su jais
ir naujoji kultūra, išsiplatino ir po kitus kraštus, pada1 dama žmoniu gyvenime vietomis didesnès ịtakos, vietomis mažesnės. Lietuvos kraštui, esančiam toli nuo priešistorinés kultūros centru bei anu laiku prekybos keliụ ir trūkstančiam savo vario ir geležies rūdos, šios kultūros buvo maža pažístamos. Pajūrio gyventoju gaunamieji mainais už gintara bronziniai padarai buvo maža krašte prasiplatinę. Lig šiol tikros bronzos gadynės padaru Lietuvoje rasta labai maža ( 35 pieš.), sal būt, ir del to, kad gyentojai juos vietoje perdirbinedave ị ivairius papuošalus, gi patys vartoje vis dar akmens padarus.


35 pieš. Bronzos gadynés bronziniai padarai, rasti Merkio ir Nemuno upiụ srityse. (Palyginkite sit 7 pieš.)

Maža yra likę Lietuvoje ir tikros geležies gadynés badaru, nes dar ir toje gadyneje šio krašto gyventojai yra vartoje akmens padarus, bet jau del kulturringesniu tautu itakos pažine metalu savybes, yra ieškoje iu ir savam krašte. Labai reikšmingas šiuo atžvilgiu rastas Mitkiškiu akmens gadynés sodyboje (Traky apskr., Vievio valsč.) mažas geležinis peiliukas (36 pieš.), padirbtas čia pat, vietoje, sekant titnaginio, bet ne metalinio, peiliuko pavyzdžiu, ir, be to, dar pagražintas tikrn akmens gadynės ornamentu. Tokius peiliukus bei kitus paprastus geležinius padarus Lietuvos gyventojai galėjo iš pradžios kalti ir iš natūraliụ meteorinés geležies gabalu, dažnai randamu ir mūsu krašte. Mėgindami ivairios rūšies akmenis dirbti padarams, akmens gadynés Lietuvos gyventoiai pa-
stebejo, kad meteorinés geležies gabalai neskyla taip, kaip kiti akmens, o keičia savo pavidalą. Pastebėie tą natūrale geležies savybe ir matydami jau pripuolamai patekusius i Lietuvą metalinius padarus iš kitụ kraštu, Lietuvos gyventojai dar toli

prieš Kristaus gimima bus šitą peiliuką padarę. Akmens gadynės pabaigoje ir Lietuvos gyventojai sužinojo geležies iš vetinés pelkiu rūdos išdirbimo būdą, bet to darbo, kaip parodo iškasenos, dar nebūta plačiau varomo ( 37 pieš.).

Nedaug itakos Lietuvos gyventojas yra patyress ir iš bronzos ir geležies gadyniu kultūros. Pastebėta, kad tais laikais yra pakitėje moliniu puodu ornamentai. Užuot ivairiu tiesiu liniju yra atsiradẹ vingiuotu liniju ornamentai (38 pieš.). Lydos apskrityje yra rasta akmeniniụ kapụ rūseliụ su degintụ lavonu


38 pieš. Moliniu indu ornamentai jaunesniosios metalu gadynes Lietuvoje.
liekanomis, bet ju ịrengimas skiriasi nuo akmens gadynès kapu, gi mokslininkai laiko juos bronzos bei geležies gadynės pradžios kapais (39 pieš.). Tokiụ kapu Lietuvoje pastebėta dar labai maža, tad plačiau apie juos nė nekalbėsime.

Nedaug ittakos Lietuvos kultūrai yra padariusi ir plačiai isssiskleidusi Europoie Romos kultūra. klestèjusil 100 metu


39 pies̆. Jamesniosios Lietuvos metalu gadynès kapai (Lydos apskr.).
pries Kristụ ir $300-400$ metu po Kristaus gimimo. Romos kultūros ịtakos daugiau pastebima pajūryje, Klaịpedos krašto senkapiuose, kuriuose randama ir romènụ kultūros padary ir Romos monetu. Nors. antra vertus, ir visame Lietuvos plote randame Romos kultūros padaru ( 40 pieš.) ir ịvairiu Romos imperatoriụ monetụ (41 pieš.).

Gana retai randamos Lietuvoje bronzos, geležies ir Romos gadyniu kultūros liekanos yra bendralaikès viešpatavusios tuomet Lietuvoje akmens gadynės kultūros ir yra paliktos dar tnomet čia gyvenusiu stomiu gimines tautu.


Klausimai. Kuriụ liekanu randasi Lietuvoje is bronzos, geležies ir Romos gadyniụ kultūrų? Kuriuo būdu bronzos, geležies ir Romos kultüru padarai yra pasiekẹ Lietuvos kraštạ? Kuriai tautai pridera randamieji Lietuvoje bronzos. geležies ir Romos kultūru padarai?

Literatūra mokytojui. Prof. A. Spicino ..Litovskije drevnosti" - žurnale ,,Tauta ir Žodis", kn. III.

> Pastaba: Rasti mokyklos akylinkéje bronzos, geležies ir Romos gadyniu kultuiros padarai bei Romos monetos tiksliai aprašomi ir dirbami ju modeliai mokyklos muziejui, gi patys daiktai su visomis žiniomis siunčiami Valstybés Archeologijos Komisijai, nes tu gadyniu padarai yra dideliai svarbiomis priemonemis tirti Letuvos praeičiai. O ligi šioi ju yra rasta labai maža.


## VII. Aisčiu gadyné.

## 1. Aisčiai ir ju kilmé.

Kalbedami, kuriuo būdu tiriama žmonijos bei atskiru tautụ praeitis pagal jos kalbós istoriją, esam mineje, kaip iš vienos pirmykštės prokalbės išsivystė ištisa grupė kitụ kalbu, kuriose, neatsižvelgiant i paskiau atsiradusius skirtumus, yra daug in bendrumo. Todel visas kalbas, kilusias iš vienos bendros prokalbės, mokslininkai sutraukia ị kalbu šeima, vadinama bendros prokalbés vardu.

Kaip yra žinoma, didessé dalis kalbu Europos tautụ ir gyvenančiu Azijoje irañėnu bei ariju (senobinė sanskrito) kalbos yra kilusios iš vienos bendros indoeuropen bei ariju prokalbés, del ko jos visos pridera prie vienos indoeuropénu. kalbu šeimos.

Kur yra kilusi indoeuropenu prokalbé, iš kur atsirado pitmoji tauta, kalbejusi ta kalba - seniai mokslininku sprendžiamas klausimas. Vieni mokslininkai spèja indoeuropènus atèjus iš tolimosios Indijos, nes yra surasta, kad jos senoves gyventojai kalbèje labai artima lietuviu kalbai sanskrito kalba, Tą kalbą mokslininkai ilgą laiką laike seniausiąja iš visụ indo-
curopenu kalbu ir todel mané Indija esant visu indoeuropents protèvyne. Kiti mokslininkai spėjo indoeuropenn protèvyne buvus Europoje. Paskutiniais laikais indoeuropènu kilmès problema jau yra kaip ir išsprẹsta, nes ja nušviečia ivairnu praeities tyrimo mokslu daviniai.

Pirmykštés indoeuropènu tautos būta susidariusios is vienos pirmykščiu Europos gyventoju bendruomenés, giliausioje senoveje atsiskyrusios nuo kitu jai giminingu tautu ir ilgaj klajojusios vidurinès Europos lygumoje, nuo Dunojaus upés lig Volgos, dar 5000 metu prieš Kristaus gimima paskleìdusios indoeuropènu prokalbès savybes. Veikiausiai iš tu laiku ir yra likess lietuviuose atminimas apie Dunojaus upe, gi senobinuose arijuose - apie Volgos upe, kuria jie yra vadine R a arba R aha; tạ pavadinima jie buvo paèmẹ iš suomiu qiminės tautu, gyvenusiu greta indoeuropen

Ilgainiui del jau minètu kalbos brendimo désniu indoeuropènu prokalbeje atsirado ivairiu tarmiu, paskiaz virtusiu kalbomis. Indoeuropènams apsigyvenant Europoje ir Azijoje (2000-1500 metu prieš Kristụ). iu prokalbé jau buvo suskilusi i atskiras naujas kalbas, vartojamas keliu taip pat naujai susidariusiu tautu. Tu naujuiu tautu tanpe buvo ir lietuviụ tauta, dar toli gražu nekalbėusi mūsu dienu kalba; ji, gal būt, tuomet yra kitaip ir vadinusis.

Taigi, kalbos istorija suteikia šiek tiek idomiu žiniu ape mūsu tautos praeitị pačiais seniausiais laikais.

Nežiūrint i tai, kad per ilga laika lietuviu kalboje ivykía daug permainu, visi mokslininkai pripažista ją esant seniausía iš visu indoeuropènu kalbu. Po jos senausia laikoma slavef kalba, ir tik trečioje vietoje sulig senumu laikoma garsi sanskrito kalba; toliau eina kitu kalbu eilė. Ta mokslininko nusmoné yra remiama ne rašytos kalbos liekanomis, bet gyvojoje kalboje pasilikusiais josios prokalbès elementais. Yra indoeuropènu kalbomis padarytu užrašu, siekiančiu labai senus laikus. Pakanka prisiminti VIII šimtm. prieš Kristaus gimima gyvavusi graiku kalba Homero Odisejoje ir daug senesni užrašai sanskrito kalba Rig-Vedu giesmése; o lietuviu kalbos užrašu yra like tik iš XV-XVI šimtmečiu po Kristaus simimo, t. y. visais 2000 metu paskesniu. Kalbos senuma rodif
gyvosios kalbos sudarymo ypatybés, jos morfologinés savybės ir pačios kalbos grynumas, būtent, kad joje labai maža jausti svetimu kalbu itaka.

Taip išlikti senobinės formos lietuviu kalboje tegalejo tik del to, kad lietuviu proseniai nuo seniausiu laiku turejo kaimynais tautas, kalbejusias artimomis ju kalbai kalbomis bei turejusias santykiụ su daug žemesnès kultūros tautomis, kalbėjusiomis kitos kalbu šeimos kalbomis.

Ivairios, atsiskyrusios nuo indoeuropent prokalbès tautos, apsigyvenusios Europoje, rasdavo joje gyventojus, kalbejusius jafetidu kalbu šeimos kalbomis. Tatai būta aukštesnès kultüros žmoniụ, su kuriais sèbraudami primaiše ị savo kalba -ir jụ kalbos žodžìu.

Lietuvu proseniai, persiskyre su indoeuropen prokalbe, susidūre su žemos kultūros suomiụ tautomis, iš kuriụ ne tik niekuo nepasinaudojo, bet dar jiems patiems dave daug nauju žodžiu ir daré ịvairios ịtakos jụ gyvenime.
: ... Ilgainiui pirmykštèj lietuviu kalboj, kaip ir kitose kalbose. atsirado, daug nauju tarmiu, kurios savo ruožtu virto savarankèmis kalbomis, ir vèl skeidejo i tarmes ir kalbas, kurios būdavo pažymiu atskiru, bet giminingụ tautu.
:1. Visos giminingos lietuviams tautos, kalbančios kilusiomis iš vienos prokalbès kalbomis, ir sudaro ištisa kalbu gimine, *utią mūsu ìžymus kalbininkas prof. K. Būga yra pavadinẹs ..aisčiụ kalbu gimine". o pirmykšte kalba, iš kurios yra kilu"sios visos giminingos lietuviams kalbos - ..aisčiu prokalbe". 4.: Mūsu kalbos ì tautos skleidimasis galima pailiustruoti že${ }^{\text {thiau }}$ dedama schema.

## Indoeuropent prokalbé.

Aisčiai.

Prūsu prokalbè
Lietuviu latviu prokalbé:
Prūsu kalba.
Lietuviu kalba.
Latviu kalba.
Irūsu kalbos tarmès. Žemaičiai Aukštaičiai. Latviu kalbos tanmès.

Hga laika mokslininkai vadino visa lietuvin gimine ,,baltais"; bet tatai nebuvo teisinga, nes lietuviu gimines tautas. prieš isikuriant joms Pabaltijoje, istorininkai ilgai vadino ,,ais-: čiais". Aisčiu varda jau mini I-II šimtmečio Romos istorininkas Tacitas, vadindamas visas prūsu tauteles, gyvenusias tuomet prie Vyslos žiočiu ir Friš-Hafo, kurị dar neseniai lietuviai yra vadinẹ Aismaremis, - „Aestorium gentes". Aisčiu: varda (Haestis, Aisti, Aesti, Estum) ne kartą pamini daug; paskiau ir kiti istorininkai, ir tik. IX šimtmetyje ir vèliau: aisčiu varda jie pakeičia vardais ivairiu, kilusiu iš vienos pa-: dermès tautu, iš kuriu pirmiausia buvo paminėti istorijoje prūsai ir kuršiai.

Gal kas paabejos, ar tikrai lietuviu proseniai yra buve: aisčiai, nes dar ir šiandiena gyvena Pabaltijoje estu tauta, kuri labai skiriasi nuo mūsu tautos ir savo kalba ir papročiais ir turi skirtingą savo skleidimosi istorija.

Tokiụ reiškiniu, kur ištisos tautos gauna visai svetima varda, žmonijos istorijoj yra gana daug. Pakanka priminus kad ir rusai. IX šimtmetyje rusais buvo vadinami švedaị (suomiai taip vadina juos dar ir šiandieną), o dabar rusais vadiname slavénus. Dalị slavènu, gyvenusiụ nuo mūsu i pietus. senovèje valdé gudai (gotai); del to ir mes vadinam savo pietinius kaimynus, slavus, gudais arba baltgudžiais. Apsigyvenusius Prūsu žemèje vokiečius mes dabar dažnai vadiname ..prusokais".

Neseniai ir mus pačius, nepaisant né mūsu garbingos ir gilios praeities, daugel kas užsieny yra vadinę rusais; tik pasikeitus politinèms gyvenimo salygoms likom žinomi plačiam pasauliui tikru savo vardu. Tuo būdu matom senobinị Eastland krašta buvus prūsu aisčiu žeme. o šiandienị Eastland estu igauniu žeme.

Nors suskylimas aisčiu prokalbès i prūsu ir lietuviụ latviu prokalbes yra ịvỷkę dar IV-III šimtmečiais prieš Kristaus gimima, o pirmas istorinias žinias apie aisčius turime tik iš I-II šimtmečiu po Kristaus gimimo, tačiau kalbos vienodumas ir bendra kilmè yra davusi pamato prof. K. Būgai pavadinti aisčiụ vardu ir visas kitas lietuviu giminés tautas kuriu vardai dar ilgą laika istorịai nėra buve žinomi.
„Aisčiu" varda dabar jau vartoja visi mokslininkai užnot seniau vartoto ,,baltu" vardo, kuriuo méginta vadinti lietuviu giminés tautos.

Klausimai. Kaip kyla kalba? Prie kurios kalbu šeimos daugiausia pridera Europos tautu kalbos? Kuriuo büdu, kada ir kur yra susidariusi indoeurópėnu prokalbè? Kaip ir kada iš indoeuropenu prokalbés yra susidare nauju kalbu ir kuriu? Kodel lietuviu kalba yra laikoma seniausia visu indoeuropenu kalbu? Prie kurios kalbu giminės pridera lietuviu kalba? Kodel visos lietuviu kalbai giminingos kalbos liko pavadintos aisčiu giminės kalbomis? Kaip yra kilusi lietuviu kalba?

Literatūra mokytojui ir mokiniams. Prof. K. Būgos „Kalbụ mokslas bei mūsu senové" (,,Draugija", 1913 m.) ir to pat autoriaus ,, ${ }^{\text {Sis }}$ tas iš indoeuropénụ praeities" f,'Tauta ir Žodis". Il kn.): Prof. V. Krèvès - Mickevičiaus ",Pirmykštė indoeuropènu gimtinè" (,,Tauta ir Žodis", I, II, III, IV kn.).

Pabrèžti: Lietuviu kilimo lentelé, pažymint lentelés kraštely laikas, ir indoeuropènụ kalbu skleidimosi lentelè.

Referatas. Is kur yra kile lietuviai.

## 2. Kur ir kaip yra gyvene aisčiai žiloje senovèje.

Kur iš pradžiu yra aisčiai gyvenẹ, kuriais laikais jie yra pametẹ bendrạ indoeuropènụ prokalbe ir kaip jie po to gyveno - seniai mokslininkụ sprendžiamas dalykas. Mūsu tautos atgimimo tèvas ir ǐzymus mokslo vyras, J. Basanavicius, ilgus metus yra ieškojẹs ịrodymu, kad lietuviụ proțèvynès būta Mažojoje Azijoje. Remdamiesi pastebimais kalbos, papročiu, religijos ir kitais bendrumais lietuviụ ir gyvenusiụ senovèje Mažojoj Azijoj ir Balkanu pusiasaly tautu, f. Basanavičius ir kiti mokslininkai teisina savo vadinamaja
"trakologijos" problema. Bet „trakologijos" problema paaiškinimo lietuviu protėvynės vietos atžvilgiu dar nėra visai išsprẹsta. Nors Mažojoje Azijoje aptinkama miestụ ir tokiais artimais mums vardais, kaip Kaunas ir Trakai, bet kad ten kada būtu gyvenẹ lietuviai, - to neranda kitas garsus mūsu kalbininkas prof. K. Būga.

Nors prof. K. Büga irgi pripažịsta, kad Mažojoj Azijoj gali būti bendrụ geografiniụ vardụ arba lietuviškai skambančiu žodžiu, bet jis sako, kad taip gali būti del to, kad tiek Mažoji Aziịa, tiek Lietuvos kraštas yra buvẹ apgyventi iš vienos kalbu šeimos kilusiu tautu. Bet ar tụ tautụ žmones yra buve indoeuropenai ar kas kita - dar nėra išaiškinta. Tūli mokslininkai randa lietuviụ kalboje hebrajụ ir net kynụ kalbos žodžiụ; ir mes patys, paėmẹ kurios svetimos kalbos žodyną ir palyginẹ tos kalbos žodžius su savosios žodžiais, gal būt, rasime daug bendru bei panašiu žodžiụ. Tačiau, nepaisant visu tokiu panašumu, dar negalima sakyti, kad kynai arba hebrajai yra lietuviams giminingi arba kad lietuviu tu tautu kraštuose gyventa. Kad ir daug paskutiniais laikais mokslininkai kalba apie visú žmonijos kalbu vienumạ, bet tas dar neparodo jas visas kilus iš vienos prokalbės. Kai kuriu žodžiu panašumas i visai svetimos kalbos tūlus žodžius galėjo kilti visai netyčia, kaip esame apie tat pastebėje, kalbėdami apie kalbos susidarymą: arba iš vienodo derinimo negausingo skaičiaus garsų, iš kuriụ yra sudaryti žodžiai, arba iš kai kuriu bendru šauksmụ tos gadynės, kurioj dar ir pati žmoniu kalba nebuvo išsiskleidžiusi.

Nors kalbos duomens labai daug pasako apie tos ar kitos lautos praeiti, bet ir jie reikia imti labai atsargiai, gerai patikrinti ir paremti kitụ praeities tyrimo mokslụ duomenimis. Palikdami atvirą ,,trakologijos" problemą, del kurios tikrumo ịrodymu dar daug turės darbo ateities mokslininkai, mes savo duomenis lietuviu praeities tyrimo darbe remsime daugiausia prof. K. Būgos sukurtos ,,aisčiu problemos" duomenimis, tuo labiau, kad jai netrūksta ir kitụ praeities tyrimo mokslu irodymu.

Gyvendami iš pradžios draugėje su kitomis indoeuropeny tautomis ir sudarydami vienạ ,,indoeuropènu tautą", lie-
tuwiụ proseniai aisčiai klaidžiojo drauge su jais po vidùntaes Europos lyguma, platindami atskira .indoeuropenu" kalbos, tarmé, kuri, toliau tobulinama, sudare aisčiu prokalbe; iš šios prokalbės. kaip jau žinome, yra kilusi ir lietuviu kalba.

Kalbant apie lietuviu aisčiu kalbos senuma ir pastebint, kad aisčiai yra gyvenẹ tarp kitu giminingu jiems tautu, kvla samprotavimas, kad senobinés indoeuropentu prokalbés savybès taip galėjo išlikti lietuviu kalboje del to, kad lietuvịu protèviai aisčiai yra gyvenẹ arčiau už kitas zmoniu gimines nuo indoeuropenu protèvynès. Nors indocuropénai yra išplète savo kalbos savybes. klaidžiodami po vidurines Europos lygumą, bet laikui bégant iie palengvele kultūriniu atžvilgiu brendo ir klajokliu gyvenima paskiau pakeite sesliu gyvenimu. Mokslininkai tvirtina, kad kalbu skeidėjimo laikais indoeuropenai gyvenẹ aukštupyje Vyslos, kuri kalbu suskylime yra suvaidinusi didelę rolę.

Sudarẹ savo kalbą ir išplėtẹ kultūrines savybes, prose.nobiniai aisčiai dar $2000-1500$ metu prieš Kristaus gimimą yra susidūree su kiek pirmiau susidariusiomis indoeuropenu tautomis, kalbančiomis giminingomis kalbomis, ir su tautomis, priderančiomis suomiu bei uralo-altajaus kalbu šeimai. Aišku, tas susidūrimas aisčiu su kitomis tautomis dar giliausioje senovėe yra palikes pedsaku visu siu tautu kalbose. Nagrinèdami tuos senobiniu tautu santykiu pédsakus, mokslininkai yra suseke daug ịdomiu dalyku ir apie aisčiu proteveyne.

Pirmas aisčiụ susidūrimas su kitomis tautomis, kaip parodo kalbos duomens, yra ivykęs ties jūrèmis marèmis, ilgainiui virtusiomis ežeru ir pelkemis. Mat, visos tais laikais gyvenusios kaimynystéj tautos - suomiai, slavenai, iranėnai - turi bendrus jūrès, ežero ir pelkès pavadinimus.. Ju gyvenimas ties jūrèmis marémis galima parodyti šia schema:


Tokiomis jūremis marèmis, žmonėms atmenant pavirtusiomis ežerais ir paskiau pelkėmis, yra buvusios dabartinėse Minsko ir Volyniaus gubernijose esančios Pripetės pelkės. Dar ir dabar kartais tose vietose dirbamuose laukuose iškasama dideliụ laivu daliu iš tu laiku, kai visi tie laukai dar buvo plataus ežero jūros dugnu.

Taigi V-III šimtmečiais prieš Kr . gim. pagal Pripetés pelkiụ pietinị kraštạ, ị Vyslos žemupi ir Baltijos jūres ties Kuriš-Hafu (Aismarèmis), o rytuose - Mogilevo, Smolensko ir net Kursko gubernijose - yra gyvenę aisčiai. Gyvendami ilga laika vienoje vietoje ir santykiaudami su kaimynais, jie skleidė ir savo kultūrą ir kalbą. V-III šimtmečiuos pricš Kr. gim. aisčiu prokalbé jau buvo suskilusi i prūsu, lietuviu, latviụ ir kitụ giminingu tautu kalbas, kurios, toliau skeidint kalboms, virto nauju kalbụ prokalbemis.

Vystèsi kalba ir kūrèsi naujos tautos, o kartu augo ir kultūrinis tụ tautu gyvenimas. Indoeuropenai savo prokalbés suskylimo laikais tebegyveno dar akmens gadynés kultūroj ir buvo ka tik pažinẹ metalus. Suskilus indoeuropenams i ivairias tautas, kiekviena iš ju skyrium, nors ir ne visos vieut làiku, pergyveno bronzos ir geležies gadyniụ kultüras ir vèliau išvysté savaimingas tautines kultūras. Per tą laiką aisčiai iš pirmykščiụ klajokliu medžiotoju pasidare sésliais gyventojais, pasipažino su žemdirbyste ir gyvulininkyste ir pirmykštị animizmạ pakeitė organizuotu tautinés religijos kultu. Kitejo ir visuomeninis gyvenimas: iš pirmuju neorganizuotut šeimụ ir genčiu darési pirmosios, visai tautinés, organizuotos. bendruomenės - pirmykštès valstybės.

Parodyti archeologijos pagalba aisčiu pirmykštés kultūros skleidimosi, kaip esame padarẹ, spresdami apie senobinius. Lietuvos gyventojus - suomiu giminés tautas - dar negalime. nes neturime tam reikalingụ duomenụ. Aisčiu problema yra neseniai paskelbta prof. K. Būgos, bet seniausiam aisčių gyvenimo laikotarpiui nušviesti dar nėra ieškota kitu praeities tyrimo mokslu duomenu. Kada nors mokslininkai, gvildendami aisčiu problemą, kad ją parėmus, ieškos tam visam spéjamam senoveje aisčiu gyventajam plote ir archeologijos duomenų. Be abejo, tie archeologiniai tyrinéimai patvirtins ir
papildys ,,aisčiụ problemos" duomenis, parodytus prof. K. Būgos, tiksliau nušvies visus aisčiu santykius su kaimynais criliausioje senoveje ir visam ju gyvenimo laike. Gi šiuo tarpu, kalbėdami apie aisčiu gyvenimą seniausiais laikais, remsimès tik kalbos duomenimis.

Aisčiai, gyvendami ilgạ laiką kaimynysteje su kultūros atžvilgiu žemesnėmis suomiụ tautomis, kurios tuomet, kaip jau yra sakyta, gyveno Lietuvos krašte, darė didelės itakos i kultūrinị tụ tautu gyvenima.

Iš aisčiụ suomiai yra perėmę religinę sistemą ir pasiskolijẹ pirmiau ju nepažintus žodžius: dievas ir perkūnas. Iš aisčiụ suomiai perėmė ir žemdirbystę, pradejo patys seti javus - sémenis, žirnius, rugius, soras, išmoko arti daržus ir virti putrą. Iš aisčiu perėmé suomiai ir gyvulininkystę, pradejo auginti ligi tol jiems nepažịstamas avis, ožkas, žąsis, ganyti bandą. Pažine gyvulius, suomiai gamino jiems pašará šiena ir dobilus. Perémé suomiai iš aisčiu ir naminius padargus: ratus ir roges, kas buvo reikalinga naujai ükio sistemai. Keisdami ūkio sistema ir vartotami ratus ir roges, suomiai išmoko iš aisčiụ ir keliu taisyti ir tiltu statyti. Pažino iš aisčiu suomiai ir pramonę, išmokę žvèru odas išdirbti. Kepure - ir ta suomiụ pasiskolyta iš aisčių. Kai kurie mokslininkai priskaito suomiu kalboje ligi 3000 aistišku žodžiụ, kurie dar ir šiandieną jų tebevartojami. Suomiai, pasisavindami iš aisčiu nauja, aukštesne, kultūra, pasisavino ir tuos žodžius.

Kad suomiai, susidurdami su aisčiais, buvo labai žemos kultūros, liudija jau mūsu minèti dar I šimtmetyje istorininko Tacito rašyti žodžiai: ,,Suomiai stebetinai laukiniai ir labai neturtingi. Neturi jie nei ginklu, nei arkliu, nei namu dievaičiụ; jụ valgis žolè, žvèru odos - ju drabužiai, o guolis plika žemè. Neturėdami geležies savo strėlu galūnėms, vartoja kaulo gabalus. Jie neturi kitos priedangos nuo žvėru ir lietaus, kaip palapinė, padaryta iš surištu žabaru." VI amžiuje apie suomius rašo kitas istorininkas Jordanas: ,,Suomiai nevalgo duonos, bet minta žvėrụ ir paukščiu mėsa".

Palyginus aukščiau padėtus kalbos duomenis ir istorininku
pastabas del suomiu kultūringumo su archeologijos duomenimis, kalbant apic akmens gadynẹ lietuvoje, pakanka ịrodymu tam, kad akmens kultūros laikais Lietuvos krašte iš tikrujuu syventa suomiu tautu.

Visai kiti buvo aisčiụ santykiai su kitais kaimynais, kurie buvo diems giminingos tautos: germanai, gotai ir slavenai.

Nuo V-IV šimtmečiu prieš Kristu, ligi III šimtmečio po Kristaus gyvenusieji pavyslyje prūsai pateko ịtakoj savo kaimynu germany. Mat, tuo laiku pirmiau atsiskyre nuo indoeuropènu germanai rotai, atèje ị naujas vietas ir jas pasisavine, rado ten gyvenusias aukštos kultūros jafetidu kilmès tautas ir patys sukultūrèjo. Todel nenuostabu, kad, kaip jaul esam sakę, vokiečiụ kalboje yra apie $30 \%$ žodžiu, paimtu iš jafetidu kalbos. Savo kultūra gotai germanai ịvairiu santykiụ keliu yra paskiau perdave prüsams, o šie kitoms aisčiu tautoms.

Aukščiau pažymėtam laikotarpyj aisčiai, būdami jau žemdirbiai ir gyvuliu augintojai, dar nebuvo išugde visuomeniniụ santykiu, tebegyveno dar atskiromis gentimis ir tik kalba rišo juos ị kelis tautinius vienetus. Tuo laiku germanai jau buvo susidūre su aukštesnès kultūros jafetidais ir susibūrę i valstybes, kurias valdė valdovai rykiai. Germanai jau tuo laiku turejio ir organizuotą kariuomenę, ginkluotą ne tik visoms indoeuropeny tautoms pažịstamais kardais, bet ir kitais naujais ginklais. Jiems taip pat jau buvo pažịstami šarvai ir šalmai. Turedami valstybiu, germanai jau buvo pakeite natūrali $\overline{\mathrm{u} k i ̣}$ prekybiniu, todel jie jau turèjo ir pinigus. Be abejo, būdami kultūringesni už kitus, germanai stengėsi padaryti jtakos ramiai gyvenančiuose žemdirbiuose aisčiuose. Kad išsaugojus savarankiška gyvenima ir teise būti istoriniais, aisčiai gavo griebtis tụ pačiu priemoniu, ka ir germanai, kurti valstybe, rinkti valdovus rykius, organizuoti kariuomenẹ, ginkluoti ir šarvuoti ją šarvais ir šalmais. Pakeitẹ savo ūkio sistema prekybiniu ūkiu, prūsai perèmė iš germanu ir ju ,.pfenigus" - pinigus, kuriu tais laikais buvo ir savu ir po visą Europa išsiplatinusiu romènu monetu. Romėnu monetu daug randama iš I-III simtmečiu prūsu senkapiuose.

