Kapeniškiu km., Merkinės valsč., Alytaus apskr. S 15.
a) Ties K. yra pilkapiu. Liter.: PV.
b) Yra senkapis, kuriame randama žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. Liter.: PV.
Karaliavos dv., Ramygalos valsč., Panevèžio apskr. G 15.
K. lauke iškasama žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. (Autorius.)

Karaliaučiu km., Vaistomo valsč., Švenčioniu apskr. N 25. Yra rasta senoviniu sidabriniu padaru. Liter.: PV.
Karališkiu km., Kiduliu valsč., Šakiu apskr. L 18.
K. Prancūzkapiu smèlyne randama žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. (Autorius.)
Karališkiu vs., Kelmės valsč., Raseiniu apskr. G 9.
Tarp Karališkiu vs. ir Lašinsku km. yra akmenimis apdètu pilkapiu. (Autorius.)
Karaliūnu km., Žeimiu valsč., Kėdainiu apskr. K 14.
Yra piliakalnis. (A. Blynas.)
Karaliūniškiu km., Kupiškio valsč., Panevėžio apsikr. E 17. Yra senkapis. (Autorius.)
Karašėliu km., Pakruojo valsč., Šiauliu apskr. D 13.
a) K. laukuose dažnai randama žmoniu kaulu, o greta ju - juodu moliniu indu šukiu. Liter.: PK.
b) Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.

Karbaučiznos k'm., Naumiesčio valsč., Panevèžio apskr. F 14. Senkapis. (Autorius.)
Kareiviškiu km., Pumpėnu valsč., Biržu apskr. E 15.
K. „kapeliuose" buvo iškasti žmogaus ir arklio kaulai. Liter.: EAVS.

Kareiviškiu km., Pakkruojo valsč., Šiauliu apskr. D 12.
K. laukuose išariama žmoniu kaulu. Liter.: PK.

Kareivoniu km., Kietaviškiu valsč., Traku apskr. N 16.
Yra piliakalnis. (Autorius.)
Karkleniškiu $\mathfrak{k m}$., Sillutès apskr.
a) Piliakalnis. Liter.: HK.
b) Buvo rastas akmeninis kirviukas. Invent. Dr. Scheu'aus muz. Šilutėje.

Karklėnu bk., Kražiu valsč., Raseiniu apskr. G 7.
a) K. dvaro lauke yra vieta, vadinama pilies lauku. Liter.: SGS.
b) K. laukuose randama žmoniu kaulu. Liter.: PK.

Karmazinos km., Maišiogalos valsč., Vilniaus apskr. N 17.
Yra 50 apdétu prie pamato akmenimis pilkapiu. Kasant kai kuriuos pilkapius, buvo rasta geležiniu iečiu ir kirviuku. Liter.: PV, TV.
Karmèlavos bk., Turžènu valsč., Kauno apskr. L 14.
Tarp plento ir Neries yra kalnas, vadinamas Pilim, viršūnėje apsuptas pylimu, kuriame matyti plytgaliu. Liter.: PK.

Karpėnu km., Vegeriu valsč., Mažeikiu apskr. B 9.
K. ganykloje yra akmuo su trimis pedomis. (Autorius.)

Karpiškiu dv., Klovainiu valsč., Šiauliu apskr. E 13.
Buvusius seniau pilkapius kasinéjo Dubois de Montepereux, bet jokiu padaru juose nerado. Dabar pilkapiu vietoje kai kada randama žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. Liter.: BSP, PK, EAVS.

Kartenos v. m., Kretingos apskr. E 3.
a) Kairiajame Minijos upės krante yra piliakalnis. Liter.: PK.
b) Yra IX šimtm. Klaipedos kultūros senkapis. Liter.: SLD, Otčet I. A. K. za $1909-10 \mathrm{~g}$.

Kartiškiu km., Kražiu valsč., Raseiniu apskr. G 8. Yra piliakalnis. Liter.: VP.
Karsokiškio bk., Subačiaus valsč., Panevėžio apskr. E 16. Senkapis. (J. Elisono medž.)

Karšliu km., Ramygalos valsč., Panevėžio apskr. Kasant kalne moli, randama žmoniu kaulu. (L. Glebavičiūutè.)

Karužiškiu km., Panevėžio valsč. ir apskr. F 15. Ties Nevẽzio upe yra senkapiu. Liter.: PK.
Kasparoliu pv., Molètu valsč., Utenos apskr. I 19. Yra rasta senoviniu padaru. Liter.: PV.
Kastenavos km., Vosyliškio valsč., Lydos apskr. V 17.
a) Bombaučiznos lauke yra piliakalnis, apsuptas iš triju pusiu pylimo ir griovio. Piliakalnyje dažnai randama žmoniu kaulu. Liter.: PV.
b) Ties piliakalniu yra keli originalaus pavidalo akmenys su iškaltais idubimais ir nesuprantamais ženklais. Kai kurie akmenys sustatyti $\mathbf{i}$ eile. Liter.: PV.
Kastinės km., Lydos apskr. S 15.
Yra akmens gadynės sodybos liekanu. Liter.: ŠP, ŠSK.
Kastriškiц km., Nemunaičio valsč., Alytaus apskr. Q 14.
a) Ties K. yra piliakalnis, vadinamas „Perkūnkalniu". Liter.: PV.
b) Ties piliakalniu yra senkapis. Liter.: PV.

Kašètu km., Nočios valsč., Lydos apskr. S 16.
a) K. laukuose: Mačiuliuose, Gaidžiu saloje, Groduose, Malininkuose ir Račkūniškiuose yra akmens gadynės sodybu liekanu, kuriose randama daugybè titnaginiu padaru ir ornamentuotu ir paprastu moliniu puodu šukiu. Kartą buvo išartas titnaginiu padary lobis, sudètas i molini puodą. Liter.: PV, ŠP, ŠSK.
b) Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: ŠNK. Invent.: Viln. muz. katal. $790-91 \mathrm{Nr}$. Nr.
c) Yra rastas kirviukas, padarytas iš briedžio ragn. Liter.: SP.
d) Ties Merkio upe buvo rasta du bronziniai celtai. Liter.: PV, SSB, SLD, W. Szukiewicz: „Przedmioty bronzowe". (Swiatowit" 'I. t.). Invent.: Viln. muz. katal. 1047 Nr.
f) Yra rasta Romos cezario Valentino moneta. Liter.: W. Szukiewicz. „Przedmioty bronzowe" („Swiatowit" t. I).
e) Akmens gadynès sodybos laukuose randama ir paskesniuju laiky bronziniu ir geležiniu padaru. Liter.: PV.
k) Senoviniu paskesniują laiku padary randama ir kituose kaimo laukuose. Liter.: PV.

Kaštaunoliu km., Laukuvos valsč., Tauragės apskr. G 6.
a) Yra „pile". Liter.: KT.
b) Pokapio lauke iškasama žmoniu kauly ir senoviniu padary. Liter.: KT.
c) Prie Pokapio lauko - Stabakūlio lauke - yra stulpo pavidalo akmuo, vadinamas Stabakūliu. Pasakojama, kad tai esama suakmenéjusio žmogaus. Liter.: KT.
d) Stabakūlio lauke iškasama žmoniu kaulu ir senoviniu padaru.Liter.:KT.

Katarškiškiu km., Užvenčio valsč., Šiauliu apskr. F 7.
I žiemius nuo Labūnavos ežero yra piliakalnis, vadinamas Levu. (Autorius.)

Katès km., Endriejavo valsč., Kretingos apskr. F 4.
Pelkeje ties K. kaimu yra sala, vadinama Piliakalniu. Liter.: 1925 m. „Klaip. Žin." 281 Nr.
Katyčiu bk., Pagėgiu apskr. I 4.
Yra piliakalnis, vadinamas Švedu Pilim. Liter.: HK.
Katkėnu km., Joniškėlio valsč., Biržu apskr. D 14.
a) Yra senkapis. (Autorius.)
b) Yra akmuo su iškaltu jame žmogaus koju ir ranku atvaizdu. (J. Elisono medž.)
Kaulakiu km., Molètu valsč., Utenos apskr. K 19. K. laukuose buvo iškasama žmoniu kaulu. (J. Poviliūnas.)

Kaunėnu km., Ožės valsč., Gardino apskr. U 13.
a) Yra akmens gadynės sodybos liekanu. Liter.: PG, GPN.
b) Ties K. karčiama yra senkapis. Liter.: GPN.

Kauno m. M 13.
a) Meno mokyklos kieme žemés darbu metu rasta akmeniniu padaru. (K. Jablonskis.)
b) Rasta keletas akmeniniu kirviuku ir kitu padaru. Invent.: K. M. M. katal. 288, 331, 334, 347 Nr . Nr.
c) Rastas kaulinis kirviukas. Liter.: SLD. Ivent.: K. M. M.
d) Kauno apylinkėje rastas bronzinis celtas, uždètas ant apkaustyto bronzine skarda medinio koto. Invent.: Viln. Muz.
f) Rasta daug ivairiu senoviniu padaru: geležiniu ginklu daliu, gyvenimo reikmenu ir pagražinimu. Invent.: Viln. muz. ir K. M. M.
e) Kaunas yra viena seniausiuju lietuviu sodybu, kuria, pradedant nuo XIII šimtmečio, dažnai mini istorija. Seniausiuoju paminklu mieste laikomos mūrinés pilies liekanos, esančios Nemuno ir Neries santakoje. 1924 m. dailininkas A. Presas darè bandomuosius pilies griuvésiu kasinèjimus, per kuriuos buvo isikasta iki pirmojo bokšto aukšto. Kasant, buvo rasta keliu žmoniu griaučiai, molinis indas su gyvuliu kaulais, bronziniu karoliu ir sutirpusios bronzos gabaly. Daug kalbama, kad iš pilies i kitą Neries krantą einąs požemis.
Kitu senoviniu trobesiu laikomas esąs Aleksoto gatvèje namas su gotikos stiliaus frontonu, vadinamas „Perkūno šventove". 20 ar 30 praèjusio šimtmečio metais gr. M. Kosakovskis rado „Perkūno šventovès" nišoje (išduoboje) metro aukščio akmeninę Perkūno statula, kurią paskui išvežė i Varšuvą. Kiti tvirtina, kad „Perkūno šventovèje" buvusi rasta deivès Mildos statula, kurią kunigas sunaikinęs. Buvusios miesto sienos liekanu dar galima matyti miesto sode.
g) Kauno apylinkeje yra pilkapiu. Liter.: PK.

Kaupu-Skirmuntiškiu dv., Varniu valsč., Telšiu apskr. F 6.
a) Yra piliakalnis, ant kurio, pasakojama, buvusi stabmeldžiu maldykla. Liter.: PK.
b) Yra 2 klm. ilgio pylimas. Liter.: PK.

Kauružiu km., Nedzingès valsč., Alytaus apskr. R 15.
a) Piliakalnis. Liter.: PV.
b) Senkapis. Liter.: PV.

Kaušenikiu km., Vydžiu valsč., Zarasu apskr. H 25. Tis K. miške yra 25 pilkapiai. Ltter.: PV.
Kaušiu km., Deltuvos valsč., Vilkmergès apskr. I 16.
a) Yra akmens gadynès sodybos liekanu. Liter.: PK.
b) Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PK.

Kaušiu km., Kaltinėnu valsč., Tauragės apskr. H 7. Yra piliakalnis. Liter.: PK, GR.
Kavarsko v. m., Vilkmergės apskr. H 17.
a) Ties K. yra piliakalnis, ant kurio yra likę mūrinės sienos griuvėsiu (,,švedu koplyčia"). Liter.: PK, GV.
b) Pakeliui i Ukmerge prie Šventosios upès yra Kregždès šaltinèlis, kurs nuo stabmeldžiu laiku laikomas šventu. Liter.: SG t. IV.

Kazimieravos vs., Molètu valsč., Utenos apskr. I 19. Yra senkapis, vadinamas Karo Kapais. (J. Bareikis.)

Kaziłukoniu km., Kaniavos valsč., Ly'dos apskr. S 17.
Yra rastas akmens gadynés padaras. Liter.: §SK, ŠP.
Kazlėnu km., D. Mažeikiu valsč., Ašmenos apskr. Q 22.
Yra senkapis, vadinamas Totoriu Kapais. Liter.: PV.

Kazlu km., Aluntos valsč., Utenos apskr. I 19.
Esančiame ties K. smèlyne randama žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. Liter.: EAVS.
Kazlu km., Užbalio valsč., Lydos apskr. T 17.
Yra senkapis. Liter.: PV, SP.
Kazlu km., Švenčioniu valsč. ir apskr. K 23.
Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PV, Invent.: Viln. muz. sk. „D" katal. 808 Nr .
Kazoku km., Kaltinènu valsč., Tauragès apskr. H6.
Ties Akmenès upe yra piliakalnis. Liter.: KZ̃S.
Kebaičiu km., Raseiniu valsč. ir apskr. I 10.
Randama akmeniniu padaru. Liter.: PK. Invent.: К. M. M. katal. 83, 131 Nr . Nr.

Kėdainiu apskr. m. I 13.
a) Klebonijos sode iškasama žmoniu kaulu. Liter.: PK.
b) K. apylinkeje yra daug pilkapiu su turtingu inventorium. Liter.: MZ.

Keibučiu km., Merkinès valsč, Lydos apskr. R 15.
a) Yra akmens gadynès sodyba. Liter.: SP, ŠSK.
b) Ties Merkio upe yra senkapis. (St. Sinkevicicius.)

Keidụ pv., Akmenės valsč., Mažeikiu apskr. B 8. Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PK.
Keižoniu km., Gelvoniu valsč., Vilkmergès apskr. L 16. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: T 10.

Kelmès v. m., Raseiniu apskr. G 9.
a) Miške ties K. rodoma buvusios kryžiuočiu karu laikais lietuviu pilies „Kimel" griuvesiai. Liter.: РК, BSP.
b) Mintaujos muziejuje yra iš kelmés apylinkės graži bronzinè apikaklè, sudaryta iš šešiu grandinèliu, galais itvirtintu i ažürines skardeles. Liter.: РК.
Kelmu km., Vepriu valsč., Vilkmergės apskr. K 16. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: IN.
Kelneriškiu km., Pagègiu apskr. L 5.
a) Ties K. yra piliakalnis, vadinamas Sidabriniu kalnu.
b) Piliakalnio vakaru šlaite buvo didelis akmuo, apie kurì žmonès pasakojo, kad tai buve suakmeneje vestuvininkai. Liter.: BVK.
Kemenu km., Papilio valsč., Biržu apskr. B 14. Yra senkapis, vadinamas Totoriu Kapais. Liter.: PK.
Kemeriu km., Baisogalos valsč., Kèdainiu apskr. G 12.
Ties K. yra „pile". Liter.: PK.

Kepurènu km., Plungės valsč., Telšiu apskr. D 5. Yra trys milžinkapiai. Liter.: „Trimito" 12 Nr. 1926.
Kerdoniu km., Pabiržės valsč, Biržu apskr. C 16. Kazlu lauke yra senkapis, vadinamas Žydkapiais. Liter.: PK.
Kerdiejevo bk., Ašmenos apskr. P 21. Yra „pilies" kalnas. Liter.: PV.
Kereliụ km., Skapiškio valsč., Rokiškio apskr. E 18.
Ties K. pelkeje yra ovalinis piliakalnis, kurio aplinkis 80 sieksn., o aukštis -4 sieksn. Kasinėdami, Skapiškio vidur. mokyklos mokiniai rado kauliniu adatu ir moliniu puodu šukiu. Liter.: PK.
Kerežiu km., Vegeriu valsč., Mažeikiu apskr.
a) Ties K. yra piliakalnis, vadinamas Lokuvos kalnu. Kasant piliakalnyje žvyriu, randama angliu, akmenu ir kaulu. Liter.: PK.
b) Yra senkapis. Liter.: PK.

KKernavès bk, Musniniku valsč., Vilkmergės apskr. M 17.
a) Keliose vietose smèlynuose prie K. aptinkama akmens gadynés sodybu liekanu. Liter.: TN, TPS.
b) Randama akmeniniu padaru. Liter.: PV, SSK.
c) Ties Nerim yra piliakalnis, apkastas pylimu ir grioviu. Liter.: PV, TN, BSLP, VP, BSP, SG t. IV.
d) Yra Barščio bei Šventojo kalnai. Liter.: W. Syrokomla „Wycieczki po Litwie".
f) I' rytus nuo K. ant kalvelés buvo išartas rūselis, sustatytas iš tašytu akmenu; rūselyje stovèjo molinis puodas su pelenais. (Autorius.)
e) K. smèlynuose dažnai randama žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. Liter.: TN.
k) Žemiau K. dešiniajame Neries krante yra daug pilkapiu, kuriuose buvo rasta skydo viršelis (umbo) ir dabar Vilniaus muziejuje esanti statutèle, kurią A. Kirkoras laiko Perkūno statula. Pilkapiai laikomi VIII-IX šimtm. Vilniaus kultūros pilkapiais. Liter.: PV, SLD, TB.

1) Daug pilkapiu yra ir prie kelio iš K. i Maišiogala. Liter.: W. Syrokomla. „Wycieczki...."
Kernavèlės pv., Musninku valsč., Vilkmergès apskr. M 17.
a) Ties K. yra kalnas, vadinamas Koplyčkalniu, ant kurio yra nežinomos reikšmès mūro griuvėsiai. Liter.: PV, TVB.
b) Yra senkapis, vadinamas Švedkapiu. Liter.: PV, TVB.

Kerseniškiu km., Molètu valsč., Utenos apskr.
Senkapis. (Autorius.)
Kesiu km., Akmenės valsč., Mažeikiu apskr. A 8.
a) Ties Agluonos upe yra kalnas, vadinamas Alka.
b) Vakariniame Alkos kalno gale yra didelis akmuo, apie kuri pasakojama daug padavimu.
e) 】 vakarus nuo Alkos kalno yra senkapis. (J. Stonis.)

Kiaunoriu dv., Tytavėnu valsč., Raseiniu apskr. F 10. Yra kalnas, vardu Kapmilžis. Liter.: SGS.
Kiauleikiu km., Kretingos valsč. ir apskr. E 1.
V. Nagevičius Kirminu kalne kasinėjo IX šimtm. Klaipėdos kultūros pilkapi. Liter.: SLD, V. Nagevičius „Kirminu kalno kapinės".
Kiauzeriu km., Smilgiu valsč., Panevėžǐio apskr. E 13.
Yra akmuo su paukščio letena ir sparno atspaudu. (J. Elisono medž.)
Kidžoniụ km., Pušaloto valsč., Biržu apskr. E 14.
Kasant žvyriu, iškasama daug žmoniu kaulu. Liter.: EAVS.
Kijaliu km., Molëtu valsč., Utenos apskr. K 19.
Ant Mačiokalnio yra Prancūzkapis, kuriame, pasakojama, esąs palaidotas prancūzu generolas. (S. Gečius.)
Kijučiu dv., Nočios valsč., Lydos apskr. T 18.
Ties K. yra Totoriu senkapis XIV-XV šimtm. Vilniaus akmeniniu kapu kultūros. Liter.: $\mathrm{PK}, \mathrm{SP}$.
Kieliškiu km., Ūdrijos valsč., Seinu apskr. P 13.
Yra suardytas piliakalnis, kurio aplinkis viršūnèje 65 mtr. Liter.: RSP.
Kiemiškiu km., Juodupės valsč., Rokiškio apskr. C 19.
K. lauke yra akmenimis apdėtu pilkapiu, vadinamu Miľzès kapais. Liter.: PK.
Kiletaviškiu v. m., Traku apskr. N 16.
1680 metais prie Strėvos upès žemèje buvo rastas $1^{1 / 2}$ colio storio ir 2 pedu ir 3 coliu ilgio metalinis cilinderis, iš vidaus dengtas geležine, o iš viršaus bronzine skarda, i kuria buvo ikalta auksiniu vineliu, kurios sudarè aplinkui cilindri 38 eiles ivairiu ženklu ir figūru. Vilniaus muziejuje yra to cilinderio dvi kopijos. Menama, kad tai būta senovinio lietuviu mènulio kalendoriaus, o kiti mano, kad tai buvęs valdymo ženklas (Gedimino valdžios lazda). Liter.: PV.
Kiloniu km., Vaiguvos valsč., Šiauliu apskr. F 8. Yra Papilalés kalnas. Liter.: SGS.
Kimeliu pv., Kelmès valsč., Raseiniu apskr. G 9. Yra akmuo su iškalta jame žmogaus pèda. (Autorius.)
Kimeliu $k$ km., Valkininko valsč., Traku apskr. R 19. Yra senkapis, vadinamas Švedkapiu. Liter.: PV.
Kinčiu km•, Pumpėnu valsč., Biržu apskr. Kaimo lauke yra akmuo su Dievo „pèda". Liter.: EAVS.
Kinderiu km., Šimoniu valsč., Panevėžio apskr. E 18. Yra piliakalnis (M. Juodviršius).
Kirklilu dv., Utenos valsč. ir apskr. G 20.
a) Piliakalnis. Liter.: BSP.
b) Yra akmuo su iškalta pasaga. Liter.: PK.

Kisieliškiụ km., Iezno valsč., Alytaus apskr. O 14 Yra piliakalnis. Liter.: PV.
Kiučiu km., Piniavos valsč., Panevėžio apskr. E 15.
Kaimo lauke yra piliakalnis, kuriame iškasama žmoniu kaulu. Liter.: EAVS.
Kivyliu km., Vainuto valsč., Tauragės apskr. I 5.
a) Ties Šyšos upe yra kalnas, vadinamas Milžinkapiu. Liter.: PK, GK.
b) Yra rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 266 Nr ,

Kybartu m•, Vilkaviškio apskr. 08.
Smèlio kalne yra Prancūzkapiai. Liter.: „1812 metu kapai Lietuvoje" „Mūsu Žinnyn." 4 Nr .
Kyntu bk., Šilutės apskr. H 2.
Yra piliakalnis. Liter.: HK.
Klabiniu km., Aluntos valsč., Utenos apskr. H 18.
Ties malūno tvenkiniu yra piliakalnis. (Autorius.)
Klabų km., Kvėdarnos valsč., Tauragės apskr. G 5. Ant Stirbkalnio yra „maro" kapai. (A. Kantra.)

Klaišiu km•, Lydos apskr. T 17.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: ŠP, ŠSK, ŠNK.
Klebiškio v. m., Marijampolės apskr. N 13.
a) Yra kranto sudarytas piliakalnis, atskirtas nuo lauko pusés dideliu grioviu. Piliakalnis yra 135 pèdu ilgio ir 56 pèdu aukščio. Liter.: RSP, SG t. XI.
b) Ties piliakalniu vakarinėjé jo pusėje randama titnaginiu ir kauliniu strèlikiu ir moliniu indu šukiu. Liter.: RSP.
Kleboniškiu km., Turžėnu valsč., Kauno apskr. M 13.
a) Dešiniajame Neries krante (Lapiu valsčiuje) yra plačios akmens gadynès sodybos liekanu. Liter.: TN, 1921 m . „Trimito" 28 Nr. SLD. Invent.: K. M. M. lentel. LXXVI-LXXXI ir CXLVIII.
b) Yra rasta dalis akmeninio kalto. Invent.: K. M. M. katal. 286 Nr .
c) Yra rastas bronznis celtas. Liter.: SLD. Invent.: K. M. M.
d) Yra piliakalnis. Liter.: VP.
e) Yra apgriuvusiu VI-VIII šimtm. Raginėnu ir IX šimtm. Klaipedos kultūros pilkapiu. Liter.: SLD.
f) Yra XV-XVI šimtm. senkapis. Liter.: 1921 m . „Trimito" 28 Nr .

Kleboniškiu km., Šeduvos valsč., Panevėžio apskr. E 13.
Kleboniškiu kalne randama žmoniu kaulu ir senobiniu padaru. Liter.: EAVS.
Klevečkinės km., Panevėžio valsč. ir apskr. F 14.
Prie kelio i Pušalotą yra akmuo su iškalta jame Dievo ,nėda" (Autor.)
Klevicos km., Graužiškiu valsč., Ašmenos apskr. Q'21.
K. apylinkėje yra daug pilkapiy. Liter.: PV.

Klicku km•, Subačiaus valsč., Panevėžio apskr. E 16. K. laukuose iškasama daug žmoniu kaulu. Liter.: EAVS.

Klingu km., Vabalninko valsč., Biržu apskr. D 17. Yra piliakalnis. Liter.: EAVS.
Klivènu km., Skiemoniu valsč., Utenos apskr. H 19.
a) K. lauke yra piliakalnis, iš kurio iškasama daug angliu ir akmenu.
b) I žiemius nuo K. yra smèlio kalniuku, vadinamu „,maro kapais". Juose iškasama bronziniu ir geležiniu padaru. (A. Pakalnis.)
Klitrakilu km., Subačiaus valsč., Panevèžio apskr. K. laukuos randama žmoniu kaulu. (T. Grybauskas.)

Klodermaučiznos kmr, Šumsko valsč., Ašmenos apskr. O 21. Iškasama žmoniu kaulu. Liter.: PV.
Klovainiu v. m., Siauliu apskr. D 13.
Netoli esančiame dvaro lauke iškasama ivairiu senoviniu liekanu. (J. Elisono medž.)

Klovaniu km., Utenos valsč. ir apskr. G 20. K. lauke randama daug žmoniu kaulu. Liter.: PK.

Knabikiu km., Mažeikiu valsč. ir apskr. A 7 . Senkapis. (V. Šidlauskas.)
Kniažino km., Braslavo valsč., Zarasu apskr. F 26. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Knizlaukio km., Vepriu valsč., Vilkmergės apskr. K 16. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: TN.
Kobilku km., Palotės valsč., Ašmenos apskr. R 24.
Yra kryžiaus pavidalo akmuo, žmoniu laikomas stebuklingu. Liter.: PV.
Kobilninko v. m., Švenčioniu apskr. L 25.
Miadelo (Medelio ?) ežero saloje yra mūrinės pilies griuvèsiai. Liter.: PV.
Kokšiu km., Rokiškio valsč. ir apskr. E 20.
I ž. v. nuo K. yra apskritu dideliais akmenimis apdètu pilkapiu, vadinamu Kapmiľ̌iais. Kasant juos, yra rasta bronziniu papuošalu ir geležiniu ginkly. Liter.: PK.
Koloniškiu km., Krasnogurkos valsč., Zarasu apskr. E 25. Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PK.
Koložès bk., Gardino apskr. V 13.
a) Yra akmens gadynès sodybos liekanu. Liter.: PG.
b) Yra griuvèsiai senobinés XII simtm. statytos Bizantijos stiliaus cerkvès, kurios architektūra pasižymi tuo, kad $\mathfrak{i}$ jos sienas, kaip rezonatoriu, buvo išstatyta moliniu puodu. Liter.: PG, GPN.
c) Yra rasta vaizduojanti rasteli bronziné statulèlè. Invent.: Viln. muz. sk. E katal. 30 Nr .

Korabu km., Alšènu valsč., Ašmenos apskr. Q 22.
a) Yra piliakalnis. Liter.: PV., ZKO.
b) Ties piliakalniu yra 13 pilkapiu. Liter.: PV, ZKO.

Korsaku km., Eišiškiu valsč., Lydos apskr• R 17. Senkapis. Liter.: PV.
Koveliu km., Rokiškio valsč. ir apskr. R 17.
Yra rasta akmeniniu kaltu. Invent.: K. M. M. katal. 12, 13 Nr . Nr.
Kovalku km., Ūdrijos valsč., Alytaus apskr. O 14.
Dešiniajame Nemuno krante yra pylimas. Liter.: GPN.
Kozarovčiznos dv., Krėvos valsč., Ašmenos apskr. Q 24.
Yra sudetu iš akmeny pilkapiu su nedegintu lavony laidojimais. Liter.: St. Jarocki „Kurhany ..." („Swiatowit" t. II).
Kozėnu km., Borūnu valsč., Ašmenos apskr.
a) Pelkés viduryje yra „pilikė". Liter.: ZKO.
b) Yra dvi grupės pilkapiu. Liter.: ZKO.

Krakiu v. m., Kėdainiu apskr. H 12.
Krakiu apylinkėje yra akmenц su iškaltais „dubenimis" ir „totoriu" bei „velniu" pėdomis. Liter.: PK.
Krakiu km., Viekšniu valsč., Mažeikkiu apskr. B 7.
Yra senkapis. (V. Šidlauskas.)
Krakšliu km., Nočios valsč., Lyddos apskr. S 16.
a) Kareiviškiu lauke yra akmens gadynès sodybos liekanu. Liter.: ŠP, ŠSK.
b) Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PV, ŠNK.
c) Senkapis. Liter.: PV.
d) Yra du akmenys - aukurai su iškaltais dubenimis ir „velnio" pėda. Liter.: PV.

Krakšliu km., Trobu valsč., Ašmenos apskr. K 22. Senkapis. Liter.: PV.
Krasnastoko bk., Kamensko vt sč., Sokolkos apskr. V 11.
I rytus nuo K. yra piliakalnis, apkastas pylimais ir negiliais grioviais. Liter.: PK.
Kraštu km., Panemunėlio valsč.. Rokiškio apskr. C 18.
Syvio kalne yra didelis, panašus i kèdę, akmuo, vadinamas Velnio Kėde. Liter.: EAVS.
Kraužiškiu km., Vašku valsč., Biržu apskr. C 14. Ant Velniokalnio yra senkapis. Liter.: PK.
Kražiu v. m., Raseiniu apskr. G 8 .
a) Esančiame ties K. Medžiokalnyje mena buvus deivès Medeinės. šventovę. Liter.: BG, PK, BSP, SG t. IV.
b) K. apylinkėje yra daug pilkapiu, vadinamu Milžinkapiais. Kai kuriuos pilkapius 1836 metais kasinėjo L. Jucevičius. Kasinėjant, viename iš akmenu sudètame pilkapyje buvo rasta XIII-XIV šimtm. lietuviu kultūros nedegintu lavonu laidojimu. Liter.: PK, KS, SLD.
c) K. apylinkeje prie Ventos upės buvo aptikta sudètu iš akmenu pilkapiu, kuriuose buvo rasta sulenktu lavony laidojimu. Sie kapai laikomi vario bei ankstybesnés bronzos gadynès kultūros kapais. Liter.: SLD.
d) Yra rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 193 Nr .

Krecevičiu km., Rodūnès valsč., Lydos apskr. T 18.
Yra rastas akmens gadynės padaras. Liter.: ŠK.
Kreivènu km., Pagègiu apskr. K 5.
Yra rastas geležies gadynès padaras. Liter.: HK.
Kreivènu km., Kupiškio valsč, Panevèžio apskr. E 17.
Lauke, kur kasamas žvyrius keliams taisyti, randama žmoniu kaulu. Liter.: PK, EAVS.
Kreiviu km., Šilalès valsč., Tauragès apskr. H 6.
Prie Akmenés upès yra 132 mtr . ilgio ir 16 mtr . pločio piliakalnis. Liter.: KGM.
Krekštènu (Krikštoniu?) km., Krokialaukio valsč., Alytaus apskr. Q 13.

Yra rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 180 Nr.
Kretingos apskr. m. E 2 .
a) Ties K. yra „pilale". Liter.: PK.
b) Yra IX šimtm. Klaipèdos kultūros senkapis. Liter.: SLD. Otčet J. A. K. za $1909-10 \mathrm{~g}$.
c) 1924 m. K. ganykloje dešiniajame Akmenės upės krante buvo iškasta keletas tvarkoje $i$ duobe sudètu akmenu, iš viršaus užverstu vienu dideliu akmeniu. Visi akmens apdirbti žmogaus rankos ir panašūs i stabakūlius - mengirus. Liter.: P. Tarasenka „Kretingos stabakūliai"". - 1924 m. „Klaip. Žin." Jo paties „Kretingos mengirai". 1925 m. Krivulès 1 Nr .
Kretingalès bk., Klaipèdos apskr. E 1.
Yra kasinetu degintu lavonu laidojimo pilkapiu jaunesniosios bronzos gadynès kultūros. Liter.: HK.
Krèvos v. m., Ašmenos apskr. Q 23.
a) Yra griuvėsiai mūrinės pilies, kurioje buvo nužudytas kunigaikštis Kestutis. Liter.: PV, BSLP, SG t. IV.
b) Prie Smurgainiu kelio yra 10 sieksn. aukščio piliakalnis. Liter.: PV. ZKO, SG t. IV.
c) Ties piliakalniu yra kasinėtu XIII-XIV šimtm. lietuviu kultūros pilkapiu. Liter.: PV, SLD.
Krikliụ km., Kuršènu valsč., Šiauliu apskr. C 8.
Ant kalno pil. Ditmano žemèje randama plytgaliu. Pasakojama, kad čia buvęs miestas. Liter.: PK.

Krikštėnụ dv., Širvintu valsč., Vilkmergès apskr. K 17.
a) Yra kalnas, ant kurio menama buvus senoveje šventove. Liter.: BSP.
b) Yra $0,5 \mathrm{klm}$. ilgio ir 8 mtr . aukščio pylimas. Liter.: PK.

Krikštėnu (Krikštoniu ?) km., Merkinės valsč., Alytaus apskr. R 13.
a) Yra akmens gadynès sodybos liekanu. Liter.: PV, GPN.
b) Yra 27 mtr . ilgio ir 13 mtr . pločio piliakalnis. Liter.: RSP, GPN.

Krimu km•, Svėdasu valsč., Rokiškio apskr. E 19.
Senkapis.
Krinčino v. m., Biržu apskr. C 15.
a) Ties Krinčino dvaru yra ilgas 2 mtr. aukščio pylimas. Liter.: PK.
b) Apylinkėje esama keliu milžinkapiu. (Autorius.)

Krištopiškiu km., Aulkštadvario valsč., Traku apskr. O 15. Piliakalnis. Liter.: PV.
Kritižiu vs., Raguvos valsč., Panevèžio apskr. C 16. K. ganykloje Mašuckalnyje iškasama žmoniu kaulu. (A. Piesliokas.)

Krilukliu km., Kaniavos valsč., Lydos apskr. S 17. Yra rastas akmens gadynés padaras. Liter.: SP, ŚSK.
Kriveikiškiu km., Musninku valsč., Vilkmergės apskrr. M 17. Yra piliakalnis. Liter.: PK.
Kriveiniškiu vs., Kupiškio valsč., Panevėžio apskr. E 17. Girnakapio kalne iškasama žmoniu kaulu. (J. Elisono medž.)
Krivoniu km., Druskinyku valsč., Gardino apskr. T 13. „Mūs̆io kryžiuočiu su lietuviais" lauke randama žmoniu kaulu. Liter.: PV.
Krivuliu km., Lydos apskr. S 17. Yra rastas akmens gadynès padaras. Liter.: ŠSK.
Kryžbarko km., Skaudvilės valsč., Tauragės apskr. H 8.
Pelkeje yra didelé kalva, vadinama piliakalniu. Liter.: Trimitas 1925 46 Nr .
Krostu dv., Rokiškio apskr., Juodupės valsč. C 19.
a) Sidabriniame kalnelyje yra urvas. Liter.: PK.
b) Vilkaduobės kalnelyje randama žmoniu kaulu. (Autorius.)

Kručiu km., Tirkšliu valsč., Mažeikiu apskr. B 6.

- Prie Ventos upés yra trys pailgi kauburiai, vadinami milžinkapiais, kuriuose randama ivairiu senoviniu padaru. (V. Šidlauskas.)
Krūminos km., Rodūnės valsč., Lydos apskr. T 19. Yra pilkapiu. Liter.: PV.
Krūminčiụ km., Valkininko valsč., Traku apskr. Q 17. Ant Versokos upés kranto yra apskritas piliakalnis, kuriame randama senoviniu bronziniu padaru. Liter.: PV.

Kruonio v. m., Traku apskr. Nr 14.
a) Yra akmens gadynès sodybos liekanu. Liter.: ŠSK, ŠEK.
b) Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PV.
c) Kr. miestelyje yra kunigaikščiu Uogintu (Oginskiu) mūrinès pilies griuvèsiai. Liter.: PV.
d) Per 1 klm. nuo K. yra piliakalnis, vadinamas Pilimi. (Autorius.)
e) Miške ties K. yra apie 40 pilkapiy. Liter.: PV.
f) K. laukuose dažnai randama žmoniu kaulu. Liter.: PV.

Krupeliu km., Molėtu valsč., Utenos apskr.
Pasakojama, kad ant Kaukokalnio stovėjusi bažnyčia. Kasant jame žvyriu, randama žmoniu kaulu. (M. Bučytè.)
Krupeliškiu km., Musninlku valsč., Vilkmergės apskr. M 17.
a) Yra akmens gadynės sodybos liekanu. Liter.: TN. TPS.
b) Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: TN.

Kubeliu km., Šiauliu apskr., Kuršènu valsč. D 9. Prie K. pakeliui i Gruzdžius yra „pilè". Liter.: KL.
Kucakiemio km., Nedzingès valsč., Alytaus apskr. R 15. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: 017.
Kucevičiu dv., Nedzingès valsč., Alytaus apskr. R 15.
a) Yra senkapis. Liter.: PV.
b) K. laukuose keliose vietose randama žmoniu kaulu. Liter.: PV.
c) Yra akmuo su iškaltu jame neišskaitomu parašu. Liter.: PK.

Kuciškiu km., Radviliškio valsč., Šiauliu apskr. E 11. Yra akmuo su iškaltu dubeniu. (Autorius.)
Kudaroniu km., Salečninku valsč., Vilniaus apskr. Q 19.
a) Piliakalnis. Liter.: PV.
b) Ties piliakalniu yra daug pilkapiu. Liter.: PV.

Kudinu km., Šiaulènu valsč., Šiauliy apskr. G11. Yra piliakalnis, vadinamas Šaulkalniu. Litér.: KŽS.
Kuineliu km., Skuodo valsč., Kretingos apskr. B 3. Pil. Kaunackio lauke yra „pilale". Liter.: PK.
Kukariškiu km., Daugėliškio valsč., Švenčioniu apskr. Yra panašus i kèdę akmuo, laikomas senoviniu aukuru. Liter.: PV.
Kukiu km., Mažeikiu valsč. ir apskr.
Pil. B. Bukanto lauke yra senkapis. (St. Ličkūnas.)
Kukoraičiu bk., Šilutės apskr. H 2.
Rastas jaunesniosios bronzos gadynės padaras. Liter.: HK.
Kuktiškiu v.-m., Utenos apskr. H20.
a) Per 0,5 klm. i vakarus nuo K. yra piliakalnis. Liter.: PV.
b) K. laukuose yra apie 100 pilkapiu su degintu lavonu laidojimais, kurie laikomi VIII-IX simtm. Vilniaus kultūros pilkapiais. Liter.: PV, SLD.
c) Yra rastas akmens gadynès padaras. Liter.: SEK.

Küloky km., Liudvinavo valsč., Marijampolès apskr. P 11.
Yra „Svedu" bei „prancūzu" pylimu, kuriuose randama senoviniu padary. Liter.: SG t. XI.
Kulakovčiznos km., Traku apskr. O 18.
a) Senkapis. Liter.: PV.
b) Yra akmuo su iškaltu kryžiumi. Liter.: PV.

Kulbaičíu dv., Ostrinos valsč., Lydos apskr. V 16.
a) Prie Ostrino upės yra apskritas, pylimu apvestas plotas, kurio skersmuo turi apie 100 mtr . Liter.: PV.
b) Ties „pilim" yra Totoriu senkapis. Liter.: PV.

Kullešiu km., Lydos apskr.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: „Kat. archeol. vyst. pri IX arch. sjiezdé".
Kuliusodos km., Salantu valsč., Kretingos apskr. D 3.
Yra kun. J. Žiogo kasinėtas senkapis, kuriame yra labai daug bronziniu padaru. Senkapyje pastebèta degintu lavonu laidojimu. Liter. Žat.
Kulžènu km., Sedos valsč., Mažeikiu apskr. C 5.
Yra kalnas, vadinamas Užpiliu. (Autorius.)
Kumelioniu km., Kvietiškio valsč., Marijampolės apskr. P 11.
Kairiajame Šešupės krante yra piliakalnis. (V. Šalinskas.)
Kumšilu km., Tauragnu valsč., Utenos apskr. H 21. Yra Dovydo kalnas bei Kumšiu piliakalnis. Liter.: BG.
Kuncu km., Klaipedos apskr. G 2. Yra pylimu. Liter.: HK.
Kupčiu km., Betygalos valsč., Raseiniu apskr. H 11.
Yra senkapis. (Z. Malinauskas.)
Kupiškio v. m., Panevèžio apskr. E 17.
a) I žiemius nuo K. yra apvalus, pylimu ir grioviu apkastas 75 mtr . ilgio ir 27 mtr. pločio piliakalnis. Liter.: PK, KŽS, BSP, EAVS, VP, SG t. IV. „Mūsu Senovè". I kn.
b) Nuo piliakalnio Aukštupènu km. kryptimi eina senobinio kelio pèdsakai. Liter.: PK.
c) I rytus nuo Kupiškio prie Kupos upės iškasama senoviniu bronziniu padary. Liter.: EAVS.
d) Per $2^{1 / 2}$ klm. nuo K. pelkèje yra kalnelis, kuriame, kasant bulvèms rūsius, iškasama žmoniч kaulu. (Autorius.)
e) K. apylinkeje randama akmeniniu padary. Liter.: PK.

Kupliu km., Šilalès valsč., Tauragės apskr. I 5.
Yra 110 mtr . ilgio ir 40 mtr . pločio piliakalnis. Liter.: KžS, KGM.
Kupravičiu km., Juratiškiu valsč., Ašmenos apskr. S 22.
K. lauke akmenimis išgrištame plote randama žmoniu kaulu. Liter.: PV.

Kupriu km., Papilio valsč., Biržu apskr. C 18.
Yra senkapis, kuriame randama senoviniu bronziniu papuošalu. Liter.: Sitzungsber. 19. Heft 1895.
Kupriu km., Linkmenu valsč., Švenčioniu apskr. L 22.
Usiu ežero didelis, mišku apaugęs pussalis vadinamas Alkaragiu. Liter.: „Liet. kalb. žod." I-s sąs. (Alkaragis.)
Kuosiu km., Kamaju valsč., Rokiškio apskr. E 20.
Traku miškelyje yra piliakalnis. (Autorius.)
Kuru km., Lekėčiu valsč., Šakiu apskr. M 11.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 345 Nr .
Kurgonu (Kurgany) km., Lydos apskr. U 17.
Yra pilkapiu. Liter.: G. št. žem. 1:100 000 (vokiškas) lapas P 27.
Kurgony (Kurgany) km., Lydos apskr. U 18.
Yra pilkapiu. Liter.: G. št. žem, 1:100 000 (vokiškas) lapas Q 26.
Kurgonu (Kurgany) km., Ašmenos apskr. Q 22.
Yra pilkapiu. Liter.: G. št. žemèl. 1:100 000 (vokiškas) lapas S 24.
Kurgonu km., Medininku valsč., Ašmenos apsikr. P 21.
a) Yra 4 pilkapiai. Liter.: PV.
b) Yra Totoriu senkapis. Litr.: PV.

Kurkliu v. m., Vilkmergės apskr. H 18.
a) 1 kilomtr. nuo K. prie Virintos upès yra apie 1 ha ploto 6 mtr . aukšcio pylimu apkastas laukas. Kai kurie mena čia buvus karaliaus Mindaugo pili Vorutą. Liter.: PK. Kun. Žebrys „Kame buvo Mindaugo sostapilis". 1909 m. „Draugijos" 34 Nr .
b) Valdžios miške, kuris traukiasi nuo Vilkmergés plento K. linkui, yra pilkapiu. (Autorius.)
Kurklenciškiu km., Taujẻnu valsč., Vilkmergės apskr. I 17.
a) Ant kalvos kairiajame Mūšos upès krante randama žmoniu kaulu ir senovíniu padaru. Liter.: PK, „Liet. Tauta". Kn...I. Protok. 217. Invent. Liet. M. Dr. muz.
b) Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.

Kurmaičiu km., Tirkšliu valsč., Mažeikiu apskr. B 6. Venta kas pavasaris išplauna iš kranto žmoniu kaulu. Liter.: PK.
Kurmaičiu km., Kretingos valsč. ir apskr. E 2. Ties K. yra pilalè. Liter.: PK.
Kurmėnu km., Naumiesčio valsč., Panevėžio apskr. E 13. Smélyne iškasama žmoniu kaulu. (J. Elisono medž.).
Kurmelonĭu km., Turgeliu valsč., Vilniaus apskr. Q 20. Ant kalno, vadinamo Pilale, yra mūrinės pilies griuvėsiai. Liter. PV.
Kurnaku km., Tarnavos valsč., Lydos apskr. U 19.
Yra pylimas, vadinamas Švedkapiu. Liter.: PV.

Kuroniu km., Obeliu valsč., Rokiškio apskr. D 21.
Ant Obeliu ežero kranto yra degintu ir nedegintu lavonu laidojimo senkapis. Liter.: PK, BSP.
Kuroniu km., Vilniaus apskr.
Yra kasinetu VIII—IX šimtm. Vilniaus pilkapiц. Liter.: SLD.
Kuroniu km., Taujenu valsč., Vilkmergès apskr. I 17.
Miške ties Zuju km. buvo keletas akmenimis apdétu pilkapiu. Liter.: PK.
Kurtuvènu v. m., Šiauliu apskr. E9.
a) Dabartinés kapinés yra irengtos ant senovinio piliakalnio. Liter.: PK, KŽS, VP, SG, t. IV. St. Butkus: „Pasaku kampelis".
b) Netoli yra garsus Girniky kalnas. Žiürek: Girnikai.

Kurtinu km., Debeikiu valsč., Utenos apskr. G 19.
Ties K. vienoje kalvoje, kasant žvyriu, iskasama žmoniu kaulu ir senobiniu padary. (J. Gogelis).
Kuršènu v. m., Šiauliu apskr. D 9.
a) I žiem.-vak. nuo K. Ventos vingyje yra Milžinkapis. Liter.: KL.
b) K. apylinkèje yra daug pilkapiu. Viename L. Jucevičiaus 1836 met. kasinėtame pilkapyje buvo rastas lavonas, o prie jo akmeninis kirviukas iš serpentino. Kitame pilkapyje buvo rastos ant lavono griaučiu kaklo užmautos kelios, geležine grandimi sukabintos kaukolès. Liter.: PK. BSP. Jucevič „Ispolinovy gory"...
c) Dvarininko Burbos lauke ties Žaiginio upeliu yra nedegintu lavonu laidojimo milžinkapis. Liter.: PK.
Kuršiu km., Tytavènu vallsč., Raseiniu apskkr. G 10.
a) Senkapyje yra rasta sidabrinė fibula ir dvi varinės, bronzos gadynés kultūros, apirankės. Ltier.: SLD. Invent.: K. M. M, lentel, CXXIII,
b) Yra rastas titnaginis kaltas. Liter.: PK. Invent.: K. M. M. katal. 55 Nr , Kuršiu km., Užvenčio valsč., Šiauliu apskr. E 7.
a) Ant Beržynkalnio yra mūro griuvésiu. Liter.: KT.
b) Randama žmoniu kaulu ir ivairiu senoviniu padaru. Liter.: KT.

Kuršiu Nėrija. (Užmaris.)
Siauras, ilgas pusiasalis tarp Kuršiu mariu ir Baltijos jūros, kurio šiaurinė dalis, pradedant nuo Nidos, priklauso Lietuvai, yra idomus ne tik savo ypatinga gyvaja ir negyvaja gamta, bet ir savo ivairiu laiku archeologinemis liekanomis.

Pradedant nuo Kranto (Vokietijoje), visu Kuršiu pamariu per visą pusiasali paskui viena kitą traukiasi akmens gadynės sodybu liekanos ir kiti archeologiniai paminklai, kurie jau seniai patraukè i save daug vokiečiu tyrinètoju. Ypačiai Kuršiu Nėrijoje senove tyrinėjo Becenbergeris ir Tišleris, kurie čia pastebẻjo apie 100 akmens gadynės sodybu liekanu. Tose sodybu vietose randama apdirbtu titnaginiu padaru ir paprastu skaldiniu, nusvydintu (šlifuotu) akmeniniu padaru, moliniu puodu šukiu, žuvョ ir gyvuliu kaulu, ivairiu kauliniu padaru ir apdirbtu gintaro gabalu. Taip pat pažymėtinas radimas Nėrijoje dideliu ir mažu moliniu urnu. Di-
džiosios urnos yra lipdytos rankomis iš molio su stambaus žvyriaus priemaiša, papuoštos pirštu spaustais ornamentais ir blogai išdegintos. Ju randama smèlyje po kelias vienoje vietoje ir daugiausia tuščiu, tik kai kuriose randama kaulu ir angliu. Protarpiai tarp urnu yra užkrauti nedideliais akmenimis. Didžiuju urnu dažniausiai randama pietinėje Nėrijos dalyje, o mažuju - šiaurinėje. Šiu urnu reikšmė dar nenustatyta. Didesnės urnos laikomos akmens gadynès neolito laikotarpio urnomis. Vèlesniajam laikotarpiui priklauso mažos urnos, puodukai ir kiti molio padarai. Mūsu Nėrijos dalyje archeologinėmis savo liekanomis pažymėtinos šios vietos:
Nida. I 1.
a) Daugelis akmens gadynės sodybu pažymėtinos moliniu indu šukėmis.
b) Ties N. yra 4 kauburiai, sudaryti iš juodžemio, kuriuose randama daugybė moliniu indu šukiu, žuvu ir gyvuliu kaulu ir akmeniniu padaru daliu.
c) I pietus nuo Nidos yra „maro" kapai su daugybe išmėtytu smėlyje žmoniu kaulu.

## Preilè J 1.

Yra akmens gadynės sodybos liekanц. Invent.: Dr. Scheu muz. Siluteje. Tarp Nidos ir Preilès Bulvikiu rage yra keliu akmens gadynès sodybu liekanu.

## Pervelka. H 1.

Yra daug akmens gadynės sodybu.

## Juodkranté. G 1.

a) Tarp Pervelkos ir Juodkrantės yra daugiau kaip 10 akmens gadynès sodybu.
b) Yra rastas akmeninis kirviukas.
c) Kuršiu mariose, begraibant gintara, buvo surastos kelios gintarinės figūrėles, kurios, menama, buvo laikomos fetišais.
d) A. Becenbergeris Juodkrantėje aptiko akniens gadynės laidojimu.

Tarp Juodkrantès ir Klaipėdos, kuone iki pat Klaipèdos, eina eilė akmens gadynės sodybu liekanu, kuriu Schieferdeckeris tame protarpyje rado 17. Liter.: HK.
Kušelîỉkiku km., Šilavos valsč., Raseiniu apskr. H 10.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 111 Nr .
Kušleikiu km., Kelmés valsč., Raseiniu apskr. F 9.
Tarp K. ir Mižainioniu km. yra kalva, vadinama Milžinkapiu bei Velniokapiu. Liter.: KL.
Kušlènu km., Mažeikiu valsč. ir apskr. A 6.
Yra senkapis. (V. Štdlauskas.)
Kuturì km., Tauragès valsč. ir apskr. G $\sigma$.
Prie Jūros upės yra piliakalnis. Liter.: KGM.

Kuzminsku vs., Pumpėnu valsč., Biržu apskr. B 14.
Miške ties K. yra keli pilkapiai, vadinami milžinkapiais. (J. Elisono medž.)
Kvėdarnos v. m., Tauragès apskr. G 5.
a) Yra piliakalnis, ties kuriuo buvo rastos geležinio kalavijo dalys. Liter.: РК.
b) Ties Vėžio malūnu yra pilkapis. Liter.: KL.
c) Ties piliakalniu buvo randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PK. Invent.: K. M. M. katal. 190 Nr .

Kvesu km., Vilkijos valsč., Kauno apskr. L 12. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Kvistu km., Kaltinėnu valsč., Tauragės apskr. G7.
Ties K. yra didelis akmuo, apie kuri pasakojama daug padavimu. Liter.: KL.

## L.

Labanoro bk., Linkmeny v., Utenos apskr. I 21.
Valstybiniame miške yra daug pilkapiu. (Autorius.)
Labedžiu km., Mešku valsč., Panevèžio apskr. D 18.
Ties L. yra daug pilkapiu, vadinamu milžinkapiais.
Labotakiu km., Klaipėdos apskr. G 2.
Yra rasta bronziniu prūsu „B" ir „C" laikotarpiu kultūros padaru. Liter.: HK.
Labūnavos km., Gelvoniu valsč., Vilkmergès apskr. L 16.
Tarp L. ir Dainiu km. miške ties ežeru yra daug pilkapiu. (Kun. K. Lisevičius.)

Laibagaliy km., Rokiškio valsč. ir apskr. F 20.
Yra piliakalnis, vadinamas Stadalviete. Piliakalnyje randama žmoniu kaulu ir senoviniu ginklu. (P. Vebras.) Invent.: K. M. M. lentel. LXXII.
Laičiu dv., Skapiškio valsč., Rokiškio apskr. D 19.
L. lauke ties kapinemis iškasama žmoniu kaulu. Liter.: PK.

Laičiu km., Semeliškiu valsč., Traku apskr. O 17.
Ties L. yra du pilkapiai, vienas Givèju lauke, o antras - Koplyčios lauke. Liter.: PV.
Laičiu km., Deltuvos valsč., Vilkmergės apskr. I 16.
a) Ties L. yra kalnelis, vadinamas Džiugo Sala bei Milžinu Kapais, kuriame randama žmoniu kaulu. Liter.: PK.
b) Randama akmeniniu kirviuku. Invent.: K. M. M. katal. 319, 321, 322 Nr . Nr.

Lalčiu km., Aluntos valsč., Utenos apskr. I 18.
a) L. ganykloje iškasama žmoniu kaulu ir senobiniu padaru. (B. Čečergis.)
b) Yra rastas akmeninis kirviukas.

Laiciškiu km., Žasliu valsč., Traku apskr. M 16.
Kapinèliu lauke randama žmoniu kaulu. (Autorius.)
Laistu km., Klaipédos apskr. F 2.
a) Yra rato pavidalo pylimas. Liter.: HK.
b) Ties pylimu yra prūsu „D, G" ir „H" laikotarpiu kultūros pilkapiu. Liter.: HK.

Lakiniškiu pv., Raudenės valsč., Marijampolès apskr. Q 10.
a) Ant Šešupės kranto yra 41 mtr . ilgio ir 30 mtr . pločio piliakalnis. Pasakojama, kad jame atkasė dideli rūsi, kuriame buvo daug degintu kaulu, pelenu ir angliu. Ant piliakalnio rasta geležiniu strèlu galūniu, kaulu ir moliniu indu šukiu. Liter.: RSP, BSLP, KžS, TSL, ŠG t. V. Invent.: K. M. M. lent. LXXXIV.
b) Ant pilakalnio yra didelis akmuo, laikomas senoviniu aukuru. Liter.: KSP, BSLP.
c) Netoli nuo piliakalnio yra mengiro pavidalo akmuo. Liter.: RSP

Lamaikiškiц km., Surviliškio valsč., Kėdainiu apskr. I 13. Ant Nevèžio upès kranto ties L. yra piliakalnis. Liter.: KžS.
Lamiestos km., Linkmenu valsč., Utenos apskr. H 21.
Ties Lamiestos ir Genakalnio kaimu yra akmenu krūveliu, vadinamu milžinkapiais. (J. Laurinavičius.)
Lankiškiu ikm., Nočios valsč., Lydos apskr.
a) Yra akmens gadynès sodybos liekanu, tarp kuriu buvo pastebéta gyvenamu duobiu su akmeniniais ugniakurais. Liter.: SLD.
b) V. Sukevičiaus buvo rasta X šimtm. Liucino kultūros padary. Liter.: SLD.
c) Yra V. Sukevičiaus kasinėtu senkapiu XIV-XV šmitm. Vilniaus akmeniniu kapu kultūros. Liter.: SLD.
Lapeloniu km., Aukštadvario valsč., Traku apskr. O 15. Yra piliakalnis, vadinamas Balnokalniu. Liter.: PV, Wisla t. III ir IV.
Lapiu dv., Gargždu valsč., Švenčioniu apskr. F 3.
Yra 110 žingsniu ilgio ir 54 žingsniu pločio piliakalnis. Liter.: KžS.
Lapinčiu km., Kobilninko valsč., Švenčioniu apskr. L 25.
Ant kalvos yra senkapis. Liter.: PV.
Lapkalniụ km., Raseiniu apskr., Kelmės valsč. G 9.
Yra senkapis, kuriame randama žmoniu kaulu ir senobiniu bronziniu ir geležiniu padary. Liter.: PK.
Lipnikiu km., Pastovu valsč., Švenčioniu apskr. K 25.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PV.

Lapšiu km., Panevéžio valsč. ir apskr. F 15.
a) Ties Lapšiais yra pilkapiu. Liter.: SLD, EAVS.
b) Kitoje vietoje lauke taip pat yra senkapis, kuriame iškasama žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. Liter.: EAVS.

Lapušiškiu km., Gaidès valsč., Zarasu apskr. G 23.
a) Yra piliakalnis su akmeniniu šuliniu. Liter.: ŽAG.
b) Kun. J. Žiogas čia kasinèjo VIII-IX šimtm. Vilniaus kultūros pilkapius, kurie sudaryti labai savotiškai. Pilkapiu pylimai buvo supilti iš keliu juodžemio sluoksniu, o patys laidojimai kartais būdavo žemiau dirvožemio. Liter.: ŽAG, SLD.
Lašapilio vs., Jūžintu valsč., Biržu apskr. E 20.
Piliakalnis. Liter.: Gen. št. žemèl. maštab. 1:100 000. Lapas R 18.
Latveliu km., Biržu valsč. ir apskr. B 16.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Laukcenu km., Naumiesčio valsč., Tauragės apskr. H3.
a) Prie Tenenės upès yra piliakalnis. Liter.: PK.
b) Yra rasta bronziniu paauksuotu apirankiu. Liter.: PK.

Laukiu km., Švenčioniu apskr. L 22.
Ties L. F. Pokrovskis kasinėjo VI-VIII šimtm. Raginenu ir VIII-IX šimtm. Vilniaus kultūru pilkapius. Liter.: SLD, SOV.
Laukininku km., Nedzingės valsč., Alytaus apskr. R 15.
Ties L. yra pilkapiu. Liter.: PV.
Laukiniškiu km., Vadokliu valsč., Panevėžio apskr. F 16. Yra rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 287 Nr .
Laukmeniškiц km., Mešku valsč., Panevėžio apskr. D 18.
Yra pilkapiu, vadinamu milžinkapiais. Liter.: PK, GV.
Laukogalio km., Žasliu valsč., Traku apskr. M 16.
a) Prie kelio Paparčiai-Žasliai yra piliakalnis.
b) -Kitas piliakalnis yra pelkėje i žiemius nuo kaimo.
c) Pietiniame kaimo gale yra senkapis.
d) Antras senkapis randamas per kilometrą i žiemius nuo kaimo.
e) 】 žiemius nuo L. yra akmuo Didysis, senovėje buves aukuru, Pusé akmens yra padaryta piramidos pavidalu su nupjauta viršūne, kurioje yra 8 maži dubenèliai. Kita puse akmens yra nuskelta ir aukštesnėje pietu pusėje yra iškalta keli loviai.
è) I pietus nuo Didžiojo akmens pelkėje yra akmuo su iškalta jame péda. Liter.: TA.
Laukogalio km., Pagėgiu apskr. G 4.
Yra rasta bronzos gadynés senesniojo laikotarpio padaru. Liter.: HK.
Laukupėnu km., Klaipėdos apskr. H2.
Yra kasinėtas akmens gadynés kapas, kuriame rasta nedegintu lavony. Liter.: HK.

Lauksodžio km., Žeimelio valsč., Biržu apskr. B 13.
Kasant kalvoje, iškasama daug žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. Liter.: EAVS.
Lauksvydu km., Vilkijos valsč., Kauno apskr. L 11.
a) T. Daugirdas čia kasinèjo VI-VIII šimtm. Raginènu kultūros senkapi. Liter.: SLD, MVA.
b) Yra rasta akmeniniц kirviuky. Invent.: K. M. M. katal. 307, 308 Nr.

Laukupėnu km., Rokiškio valsč. ir apskr. D 19.
Yra apvalus $55 \times 30 \times 32$ metr. piliakalnis, apkastas aplinkui pylimu. Piliakalni kasinéjo L. Kšivickis, kuris jame rado VI-VII naujosios eros šimtm. neolito kultūros padary. Tarp padary buvo rasta daug kaulo ir akmens padaru, rankomis lipdytu moliniu indu ir sukrautu iš akmenu ugniakuru. Pylimas, supiltas aplink piliakalni, yra jau ankstybesniojo laiko. Liter.: РК, КРМ.
Laukžemio km., Klaipėdos apskr. E 2.
Yra prūsu kultūros „D" laiko senkapis. Liter.: HK.
Laukžemio dv., Darbėnu valsč., Kretingos apskr. C 2.
a) Yra rastas gyvulio pavidalo 70 cm . ilgio ir 30 cm . aukščio apkaltas akmuo.
b) Yra rasta titnaginiu padaru.
c) Dvaro parke yra "pilalé".
d) Per $150-200 \mathrm{mtr}$. nuo „pilales" po velèna yra akmeninis grindinys ir mūro statybos liekanos.
f) Netoli „pilalės" yra akmenimis apdėtu pilkapiu.
e) Už Kulṡės upelio yra akmeninės sienos liekanu. Liter.: $1925 \mathrm{~m} .$, Lietuvos" 243 Nr . „Archeologijos liekanos Laukžemio dvare".
Laumenos km., A. Panemúnės valsč., Kauno apskr. M 14.
Randama senobiniu moliniu indu šukiu. Invent.: K. M. M. lent. CXXII.
Laumenos kim., Molėtu valsč., Utenos apskr. K 19.
a) Kapelio kalnelyje randama daug žmoniu kaulu.
b) Per ežero pelkę eina siaura senobinė brasta. (J. Frimonis.).

Laumenos km., Kaltinėnu valsč., Tauragės apskr. G 7.
Yra laukas, vadinamas Gaidžiu Pilale. Liter.: SGS.
Laıžadiškiu km., Papilio valsč., Biržu apskr. C 17.
Kasant bulvėms rūsiu, iškasama žmoniu kaulu.
Lazdiju v. m., Seinu apskr. R 12.
Ties Dzievuliškio ežeru yra piliakalnis. Liter.: Dzūku krašto gamtos ir senovès liekanos. 1924 m . Tèvynès Balsas.
Lazdynu km., Krakiu valsč., Kėdainiu apskr. I 12.
Randama akmeniniц padary. Invent.: К. M. M. katal. $91,129 \mathrm{Nr}$. Nr.
Lazdynu km., Vievio valsč., Traku apskr.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PV.

Lazdūnènu km., Sartininku valsč., Tauragės apskr. I 4.
a) Yra piliakalnis. Liter. PK, GR.
b) Yra XI-XII šimtm. lietuviu kultūros senkapis. Liter.: PK., SLD.

Lazuvos km., Volpės valsč., Gardino apskr. I 15.
Yra akmenimis apdètas pilkapis. Liter.: PG.
Lebedžiu km., Seredžiaus valsč., Kauno apskr. K 12.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK. Invent.: K. M. M. katal. 50 Nr .
Lebedžiu v. m., Vileikos apskr. Q 25.
a) Yra kalnas, ant kurio, pasakojama, buvusi bažnyčia. Liter.: PV.
b) Bažnytkalny iškastas akmuo su dubenimis. Liter.: PV.

Lebenciškio km., Giedraičiu valsč., Vilkmergės apskr. L 19.
Guroniu lauke yra kasinétu VIII-IX šimtmečio Vilniaus kultūros pilakapiu. Liter.: PV, SLD.
Leçkavos bk., Mažeikiu valsč. ir apskr. A 6.
a) Ant „pilto" kalnelio prie Ventos upés yra akmeninio mūro liekanu ir randama senobiniu padaru. Liter.: „Sev.-Zap. Telegraf". 1908. 186 Nr.
b) Klebonijos kieme iškasama žmoniu kaulu. (V. Šidlauskas.)

Leibiškiц km., Surviliškio valsč., Kėdainiu apskr Yra 31 mtr. ilgio ir 16 mtr . pločio piliakalnìs. Liter.: KžS.
Leipalingio v. m., Seiny apskr. S 14.
a) Yra $47 \times 13 \times 35 \mathrm{mtr}$. piliakalnis. Liter.: RSP.
b) Yra senkapis, laikomas likusiu iš kryžiuočiu ir lietuviu karo laiku. Liter.: SG. t V.
Leiškoniu km., Girkalnio valsč., Raseiniu apskr. I 10.
Yra rastas titnaginis kaltas. Liter.: PK. Invent.: K. M. M. katal. 143 Nr .
Lekėčlut v. m., Marijampolès apskr.
Silkinės miške, važiuojant iš Silkinės i Lekėčius, yra miľ̌inkapis, vadinamas Z̈yniu Tanciais. (K. Jablonskis.)
Lekiu km., Švėkšnos valsč., Tauragės apskr. G 3.
Klampios pievos viduryje yra „pilis". Liter.: KŠs.
Lelènu km., Alytaus valsč. ir apskr. P 14.
Yra piliakalnis. Liter.: PV, W. Syrokomla: „Wycieczki..."
Lełènu km., Endriejavo valsč., Kretingos apskr. F 4.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Lėliu ežer., Stakliškiu valsč., Alytaus apskr.
Ties ežeru yra apskritas piliakalnis. Liter.: PV.
Lèlı̣̆ km., Molėtu valsč., Utenos apskr. K 19.
Ties Grabupiu yra piliakalnis, vadinamas Kügio kalnu. (A. Rubikas.)

Leliušiu km., Lydos apskr. T 18. Yra akmens gadynes sodybu. Liter.: ŠP. ŠSK.
Lembo km., Kvèdarnos valsč., Tauragès apskr. T 5. Ties L. yra „maro" senkapiy. Liter.: KL.
Lenkovčiznos dv., Krėvos valsč., Ašmenos apskr. Q 23.
Yra VIII-IX šimtm. Vilniaus ir XIII-XIV lietuviu kultūru pilkapiu. Liter.: SLD, S. Jarocki „Kurhany ..."
Lentiniụ km., Kaltinėnu valsč., Tauragès apskr. G 7.
Pusiaukely tarp Lentiniu ir Pašiliu yra senkapis, vadinamas Varliu Kapais. Liter.: КТ.
Lentvaravo v. m., Traku apskr. O 18.
a) Ties L. yra idomus kasinetas pilkapis, kurio viduryje buvo irengtas iš̆ tuščiu spalvotu kokliu rūsys. Rūsio vidury buvo rastas varinis indas su lanku ant geležinès grandies, masyvi balno kilpa, pentinu ir ̌̌aslu. Inde buvo sudegintu žmogaus kaulu. Liter.: PV, SLD. Invent.: Viln. Muz.
b) Tarp Lentvaravo ir Traku ežero yra keli senkapiai, kuriuose randama žmoniu kaulu ir senoviniu šarvu ir ginkly. Liter.: PV.
Letėnu km., Tirkkšliu valsč., Mažeikiu apskr. B6.
Yra senkapis, kuriame iškasama bronziniu pagražinimu. (V. Šidlauskass.)
Leonpolio dv., Deltuvos valsč., Vilkmergès apskr. K 16.
Dvaro trobesiu vietoje pirmiau buvo kažkokiu žemès pylimu ir akmeniniu sienu, kurios esančios likusios iş švedu laiku. Liter.: PK.
Lèvaniškiц km., Subačiaus valsč., Panevèžio apskr. G 16.
Ties L. yra $80 \times 40$ z̈ngsniu piliakalnis. Liter.: PK, GV.
Lèvaniškiu dv., Širvintu valsč., Vilkmergès apskr. K 17.
Ties L. yra pilkapis. Liter.: PV.
Lèvaniškiu km., Malėtu valsč., Utenos apskr. I 19.
a) Ažukapio kalnelyje randama žmoniu kaulu.
b) Ties Kačergoraisčio pelke miškelyje yra pastatytas stačias 2 mtr . aukš̌io ir $1 / 1 / 2 \mathrm{mtr}$. pločio akmuo, vadinamas Geležine Boba. Apie akmeni pasakojama, kad tai esanti suakmenèjusi boba. (Autorius.)
Liališkiu dv., Kaltinènu valsč., Tauragės apskr. H 7.
Yra laukas, vadinamas Valapile. Liter.: SGS.
Liasoguros dv., Nedzingès valsč., Alytaus apskr. Q 15. Yra apvalus piliakalnis. Liter.: PV.
Liaužediškiu km., Skiemoniu valsč., Utenos apskr. H 19.
L. dvaro Milžinkapiu kalnelyje randama žmoniu kaulu ir XV šimtm pinigu. (A. Pakallis.)

Ličiūnu km., Subačiaus valsč., Panevèžio apskr. F 16.
a) Ties L. miške yra piliakalnis. Liter.: EAVS.
b) Yra du akmenimis apdèti pilkapiai, vadinami Milžinkapiais. Liter.: EAVS.
Lygalaukio km., Antazavès valsč., Zarasu apskr. E 21. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Ligonilu km., Degučiu valsč., Zarasu apskr. F 22. Yra paliakalnis. Liter.: PK.
Liepinės dv., Klaipėdos apskr. E 1.
Yra rastas jaunesniojo bronzos gadynès laikotarpio padaras. Liter.: HK.
Lieplaukio bk., Telšiu valsč. ir apskr. D 5.
a) Yra piliakalnis. Liter.: PK.
b) Pakeliui i Telšius yra kalnas, vadinamas Vorkalniu, ant kurio, pasakojama, stovèjusi šv. Morkaus vardo bažnyčia. Liter.: PK, TK.
c) Durpyne netoli L. buvo rasti žmoniu griaučiai. Liter.: PK.

Liesėnu km., Molėtu valsč., Utenos apskr. K 19.
Piliakalnis. (A. Aleksiejūnas.)
Likaičiu km., Joniškio valsč., Šiauliu apskr. B 12. Yra du Kapmilžiai. (Autorius.)
Likalaukio km., Kupiškio valsč., Panevėžio apskr. E 17.
a) Yra apvalus piliakalnis. Liter.: PK, EAVS.
b) Šypsalos miške yra daug akmeniniu kauburèliu, vadinamy krušniais (V. Vaitiekūnas ir J. Balys).

Likšeliuu km., Užvenčio valsč., Siauliu apskr. F 8. Yra akmens gadynés sodybos liekanu. Liter.: GŠ, PK.
Liktènu km., Betygalos valsč., Raseiniu apskr. I 11. Piliakalnis. Liter.: DP.
Lilavėnu km, Šilalės valsč., Tauragės apskr. I 6. Yra „milžinkapiu". Liter.: KT.
Liliškiu km., Klaipedos apskr. G 2. Piliakalnis. Liter.: HK.
Lilopatu km., Vydžiu valsč., Zarasu apskr. H 24. Yra senkapis, vadinamas Prancūzkapiu. Liter.: PK.
Linkmenu v. m., žiūrèk: Papiliakalnio km. H 22.
Linkuvos v. m., Šiauliu apskr. C 13.
Kasant Rojakalny žvyriu, randama žmoniu kaulu ir bronziniu papuošalu. Liter.: PK, KL.
Linkuvos dv., Lapiu valsč., Kauno apskr. M 13.
a) Yra akmens gadynés sodybos liekanu. Liter.: SLD, TPS. Invent.: K. M. M. lent. LXXV.
b) L. laukuose išariama žmoniu kaulu. Liter.: 1924 m . „Lietuvos". 237 Nr .

Linicos bk., Lydos apskr. S 16.
a) Yra akmens gadynés sodybos liekanu. Liter.: ŠSK, ŠNK.
b) Yra rastas akmens gadynès padaras. Liter.: SP.

Linoniu km., Piniavos valsč., Panevėžio apskr. F 14. Yra piliakalnis. Liter.: EAVS.
Lỉntupio v. m., Švenčioniu apskr. L 23.
1894 m. F. Pokrovskis kasinėjo VIII-IX šimtm. Vilniaus kultūros pilkapius. Liter.: PK, SPK, SLD.
Lioliu bk., Kelmės valsč., Raseiniu apskr. G 9. Ties L. yra Vainikès piliakalnis. Liter.: 1925 m. „Lietuvos" 48 Nr .
Lipniškio dv., Ašmenos apskr. S 21.
a) Yra 4 nedegintu lavonu laidojimo pilkapiai. Liter.: PV.
b) Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK, ŠEK.

Liškiavos bk., Alytaus apskr. S 14.
a) Priešais L. kitoje Nemuno pusėje yra akmens gadynés sodybos liej kanu. Liter.: SLD, dr. J. Totoraitis „Liskiavos piliakalnis..."
b) Kairiajame Nemuno krante yra piliakalnis, sudarytas iš dvieju greta stovinčiu kalneliu. Ant vieno is kalneliu yra akmeninio bokšto ir rūsiu liekanu. Ant kalno yra daug akmenu, matyt, tai buvusiu čia kitu bokštu bei sienu likučiai. Liter.: KSP, GPN, SG t. V. dr. Totoraitis „Liškiavos piliakalnis"...
c) Ties piliakalniu yra daug akmenu, sukrautu dolmeno pavidalo. Žmonès juos vadina Totoriu Kapais. Liter.: GPN.
d) Liškiavoje buvo rasta iš akmens padaryta statula ir iš titnago padarytos meškos ir vilko galvelės. Liter.: Dr. J. Totoraitis „Liškiavos piliakalnis".
Llubky km., Vaistomio valsč., Švenčioniu apskr. T 25. Yra apie 20 pilkapiu. Liter.: PV.
Liucijanavos dv., Daukšiu valsč., Marijampolès apskr. P 11. Piliakalnis. Liter.: TSL.
Liudvinavos dv., Sėtos valsč., Kėdainiu apskr. K 15. Senkapis. Liter.: PK.
Liustnos km., Svenčioniu apskr. K 23.
Yra pilkapiu. Liter.: PV.
Ližiu km., Tauragès valsč. ir apskr. K 6.
a) Piliakalnis. Liter.: PK.
b) Salia piliakalnio yra senkapis, kuriame randama bronziniu ir sidabriniu pagražinimu. Liter.: PK.
Lydavènụ bk., Šiluvos valsč., Raseiniụ apskr. H9.
Ties L. yra pilkapiu. Liter.: PK.
Lydos apskr. m. T 19.
a) Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PV. Invent.: Viln. muz. katal. $785-86 \mathrm{Nr}$. Nr.
b) Pietiniame miesto gale ant piliakalnio yra griuvèsiai mūrines pilies, kuri buvus kunigaikščio Gedimino pilimi. Liter.: PV.
Loiko bk., Gorodoko valsč., Ašmenos apskr. Q 24.
Ties L. yra 10 sieksn, aukščio piliakalnis stačiais šlaitais. Liter.: PV, ZKO.
Lokavos km., žiūrèk Kerežiai. A 9.
Lopliūnu km., Josvainiu valsč., Kèdainiu apskr. I 13.
Pokapiu lauke randama žmoniu kaulu. Liter.: SGS.
Lopu km., Baisogalos valsč., Kèdainiu apskr. G 12.
Yra senkapis, vadinamas Prancūzkapiu. Liter.: PK, EAVS.
Lososnès km., Gardino apskr. V 13.
Yra rasti mamonto kaulai. Liter.: PG.
Lošès dv., Vilniaus apskr. 021.
Yra dvi grupès VIII-IX šimtm. Vilniaus kultūros pilkapiu su degintu lavonu laidojimais. Liter.: PV. Invent.: Viln. muz. sk. D. katal. 526-537 Nr. Nr.
Lovio km., Traku apskr. Q 20.
Yra akmens gadynės sodybos liekanu. Liter.: ŠSK.
Lučiūnu km., Čekiškio valsč., Kauno apskr. K 12.
Yra rasta akmeniniu kirviuku. Liter.: PK. Invent.: K.M. M. katal, 15, 20 Nr. N.
Lukinès dv., Siesiku valsč., Vilkmergès apskr. I 15.
L. lauke yra piliakalnis, vadinamas Kritkalniu. (E. Žilius.)

Lukniu km., Skuodo valsč., Kretingos apskr. B 3.
1926 m . viename kalnelyje buvo iškasta senoviniy padaru. (Kun. Pr. Žadeikis.)
Lukšĭu vs., Jonavos valsč., Kauno apskr.
Pil. Zinkelio lauke prie Žeimiu-Pagelažiu kelio yra piliakalnis. (L. Blynas.)

Lukšiu km., Krasnogurkos valsč., Zarasu apskr.
Yra laukas su istorinés sodybos pédsakais. Liter.: PK.
Lumpènu km., Pagègiu apskr. K 6.
Yra prūsu "D" laikotarpio kultūros degintu lavonu laidojimo senkapis. Liter.: HK.
Lunos v. m., Gardino apskr. X 15.
Dešiniajame Nemuno krante yra akmens gadynės sodybos liekanu. Liter.: X 15.
Luokès v. m., Telšiu apskr. E 7.
a) I pietus nuo L. per 3-4 klm. aukštai iškiles garsusis Satrijos kalnas.
L. KŠivickio nuomone Šatrijos kalnas buvęs naudojamas gynimosj
reikalams. Ant jo degindavo pavojaus ,"šatrus" (žabarus). Daugiau daviniu yra manyti, kad čia yra buvusi nekrokulto šventovè - „raguva". Liter.: PK, KŽS, VP, BG, TK, 1924 m. „Ryto" 100 Nr., SG t. V. Jucevič. „Ispolinovy gory
b) Šalia Šatrijos kalno iškasama žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. Liter.: TK.
Luponiu km., Gruzdžiu valsč., Siauliu apskr. D 10.
a) Yra apvalus, akmenimis apdètas piliakalnis, vadinamas Perkūno kalnu. Liter.: PK, KŽS, GŠ, KL.
b) Šalia piliakalnio yra labai didelis granito akmuo, apie kuri pasakojama daug padavimu. Liter.: KL.
Lušbeliu km., Pušaloto valsč., Biržu apskr. Yra miľ̌inkapis. Liter.: PK
Lužoniy km., Gorodoko valsč., Ašmenos apskr. R 25.
Yra kelios grupès pilkapiu su nedegintu lavonu laidojimais. Liter.: Py.

## M.

Macaliu km., Valkininko valsč., Traku apskr. P 18.
Ties Merkio upe yra 9 nedideli pilkapiai, kuriuos kasinėjo E. Volteris ir rado jau sugadintus. Liter.: PV.
Macaliu km., Valkininko valsč., Traku apskr. O 18.
a) M. miške yra 15 pilkapiu. Liter.: PV.
b) Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PV.

Maciku dv., Šilutès apskr. I 3.
Yra kasinėtas prūsu „B, C, H" laikotarpio kultūros senkapis. Liter: HK.
Mackeliškiц km., Kavarsko valsč., Vilkmergės apskr.
M. lauke yra garsusis trobeles pavidalo Barboros akmuo. (Autorius.)

Mackėnu km., Utenos valsč. ir apskr. G 20.
a) Ties Duobio ežeru yra piliakalnis, vadinamas Stugurkalniu.
b) Kasant ties Balčio ežeru žvyriu, randama žmoniu kaulu.
c) Prie Balčio ežero yra akmuo su neišskaitomu parašu. (A. Pakalnis.)

Mačiūku km., Plateliu valsč., Kretingos apskr. C 4.
Pil. L. Mačiuko lauke yra didelis akmuo, kuriame yra ispaustos dvi pėdos, žmoniu vadinamos „Laumès" pėdomis. (V. Mickevičiūté.)
Mačiūnu ikm., Prienu valsč., Marijampolès apskr. O 13.
a) Yra piliakalnis.
b) Senkapis, kurs yra ties piliakalniu, vadinamas Prancūzkapiu. (M. Batutis.)

Mačiunčiu km., Lydos apskr. S 18.
Yra rastas akmens gadynès padaras. Liter.: ŠSK.

Mačiuičiu km., Gargždu valsč., Kretingos apskr. F 3.
a) Ties M. pelkétoje ganykloje yra ,ppilalè". Liter.: PK.
b) Yra 1 klm. ilgio ir 5-6 sieksn. pločio pylimas. Liter.: PK.
c) Ant kalvelès kairiajame Minijos upès krante, kasant bulvèms rūsius, iškasama žmoniu kaulu ir bronziniu padaru. Liter.: РК.

Madestavos dv., Semeliškiu valsč., Traku apskr. O 16.
Ties M. yra grupé pilkapiu, vadinamц Švedu Kapais, kuriuose randama moliniu puodu šukiu ir geležiniu pjautuvu.

Magučiu km., Smalvos valsč., Zarasu apskr.
Ties M. kaimo laukuose randama daug akmeniniu kirviuku. Liter.: PK.
Maisejūnu km., Kruonio valsč., Traku apskr. N 14.
a) Ties Strèvos upe yra piliakalnis.
b) Šalia piliakalnio yra dar vienas kalnas, vadinamas Piliakalniuku.
c) Ties piliakalniu krūmuose yra daug pilkapiu. (Autorius.)

Maišakulio km., Aluntos valsč., Utenos apskr. H 19.
Yra piliakalnis, kuri sudaro dalis naturalaus kalno, atskirto nuo lauko pusès pylimu.
Maišinu km., Rudaminos valsč., Seinu apskr. Q 11. Yra piliakalnis. (J. Tarutis.)
Maišiogalos v. m., Vilniaus apskr. M 18.
a) Yra piliakalnis, vadinamas karalienés Bonos pilim. Liter.: PV, BSLP, BSP.
b) Iš M. i Kernave eina senobinis akmenimis gristas kelias. Liter.: PV.
c) Yra rastas akmens gadynės padaras. Liter.: PV.

Makaru km., Trobu valsč., Ašmenos apskr. R 22. Senkapis. Liter.: PV.

Maksimoniu km., Merkinės valsč., Alytaus apskr. Q 14. Yra akmens gadynès sodybos liekanu. Liter.: SP.
Maksvos dv., Kvėdarnos valsč., Tauragès apskr. H 5. Jūros upès pakrašty, nuslinkus žemei, buvo rastos kelios molinès urnos, kurios yra pas dvaro savininka St. Grajauska. Liter.: 1924 m. „Tautos Vairas".

Makovčiznos pv., Liubavo valsč., Seinu apskr. Q 10. Piliakalnis. Liter.: SG. t. VIII.

Makūnı km., Kimeliškio valsč., Švenčioniu apskr. M 20. Ant smèliuoto kalno randama žmoniu kaulu ir bronziniu bei geležiniu padary. Liter.: PV.
Maldakiu km., Viešintu valsč., Panevėžio apskr. F 17.
Ties M. yra akmenimis apdétas kalnelis, vadinamas Mižinkapiu. Liter.: EAVS.

Maldėnu km., Razalimo valsč., Panevėžio apskr. E 13. Kasant Šilo kalne smèli, iškasama senobiniu padary. Liter.: EAVS.
Maldučioniu km., Pušaloto valsč., Biržu apskr. D 14.
Žvyrkalny randama žmoniu kaulu ir senobiniu padaru. Liter.: EAVS.
Molètai, valsčiaus m., Utenos apskr. I 19.
a) M. miestelyje dažnai iškasama žmoniu kaulu.
b) Pakeliui i Leliu km. šile yra akmuo, vadinamas Baronkiniu, ant kurio, žmoniu padavimu, čia buvusiame mieste viena žydė pardavinèjusi riestainius (baronkas). (A. Sičiūnas.)

Maliūnu dv., Pumpenu valsč., Biržu apskr. E 15.
a) M. miške yra piliakalnis, vadinamas Perkūnine. Liter.: EAVS.
b) Ties piliakalniu yra senkapis. Liter.: EAVS.

Maluku km., Varėnos valsč., Alytaus apskr. Q 17. Senkapis. Liter.: PV.
Manaitu km., Smilgiu valsč., Panevėžio apskr. E 13. Kalvoje ties M. iškasama daug kaulu ir senobiniu padary. Liter.: EAVS.

Mančigiru km., Varėnos valsč., Lydos apskr. S 16.
a) Ties Ulos upe yra akmens gadynés sodybos liekany. Liter.: PV, SP.
b) Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: ŠNK.

Maniščicos dv., Benicos valsč., Ašmenos apskr. Q 25. Randama senobiniu geležiniu ginklu. Liter.: PK.
Mankiškio dv., Kaltinėnu valsč., Tauragės apskr. H 7.
M. lauke iškasama žmoniu kaulu ir senobiniu bronziniu pagražinimu. Liter.: PK.
Mantviliškio km., Krakiu valsč., Kėdainiu apskr. H 13.
a) Ties M. netoli geležinkelio yra piliakalnis. (Autorius.)
b) Yra trys akmens su dubenimis. Du akmenys guli lauke pamiškèje, o vienas - kaime. Dubenys yra 27 cm . gylio ir 13 cm . skersmens. Apie akmenis pasakojama, kad senovèje juose laikydavę švęstą vandeni. Liter.: 1924 m. „Lietuvos". 11 Nr .
Mantvydu km., Šilutés apskr. H3.
Prūsu „F" laikotarpio kultūros senkapis. Liter.: HK.
Mantvydu km., Mažeikiu valsč. ir apskr. A 6. Senkapis. (V. Šidlauskas.)
Mantvydavos dv., Pušaloto valsč., Biržu apskr. E 14. M. miške yra senkapis. (J. Elisono medž.)

Manuliškiu km., Antazavès valsč., Zarasu apskr. E 21. Yra apvalus 4 sieksn. aukščio piliakalnis. Liter.: PK.

## Marcinkoniu bk., Lydos apskr. S 15.

a) Aukštakalny ties Grūdos upe yra akmens gadynès sodybos liekanu. Liter.: PV, SP.
b) Pusiaukelyje tarp Maŕcinkoniu ir Mančigiriu km. yra Dergokalnis, ant kurio yra daug akmenu. Pasakojama, kad tai esas suakmenejes karo vadas Derga ir jo kariai. (J. Elisono medž.)
Mardasavos km., Merkinès valsč., Alytaus apskr. R 15.
a) Yra akmens gadynès sodybos liekanu. Liter.: PV, SP.
b) Yra rastas titnaginis kirviukas. Invent. Viln. muz. katal. 777 Nr , Liter.: ŠNK.
c) Pil. Antano Plutulevičiaus lauke yra kažkokiu trobesiu pamatai, vadinami Karalienès dvaru. (St. Šimkevičius.)
d) Pil. Raulo Plutulevičiaus lauke po akmenimis buvo iškastas molinis puodas su žmogaus kaulais. (St. Šimkevičius.)
Margu kkm., Kaniavos valsč., Lydos apskr. S 17.
a) Yra akmens gadynẻs sodybos liekanu. Liter.: ŠP, ŠSK.
b) Yra rasti kauliniai žeberklai. Liter.: SLD.
c) Yra rastas bronzinis peilis. Liter.: SLD.
d) V. Šukevičiaus buvo aptikta akmeniniu kapu, kuriuose buvo rasta 3 moliniai puodai su pelenais. Kapai laikomi bronzos gadynès kultūros kapais. Liter.: SLD, A. S. Raskopki V. Sukeviča.
Margaigaliu km., Naumiesčio valsč., Panevėžio apskr. F 14. Senkapis. Liter.: EAVS.

Margeravos km., Alytaus valsč. ir apskr. P 14.
Ties Nemunu yra piliakalnis, vadinamas Raudonkalniu, ant kurio, žmoniu padavimu, buvusi kunigaikščio Margio pilis. Liter.: RSP.
Margevičiu km., Merkinės valsč., Alytaus apskr. S 15. Senkapis. Liter.: PV.
Marijampolè, apskr. m. P 11.
M. apylinkėje dažnai randama akmeniniu kirviuku. Invent.: K. M. M. katal. 73, 74, 75. 106 Nr. Nr.
Markinetu dv., Alšėnu valsč., Ašmenos apskr. R 22.
a) Yra kasinètu VIII-IX šimtm. Vilniaus kultūros degintu lavonu laidojimo pilkapiy. Liter.: PV, SLD, P. Rykov „Mogilnik bliz Markinenty ..."
b) Yra rasta akmeniniu kirviuky. Liter.: PV. Invent.: Viln, muz. katal. $799-800 \mathrm{Nr}$. Nr.

Markovo blk., Benicos valsč., Ašmenos apskr. Q 25.
Ties M. yra daug pilkapiu, vadinamu prancūzkapiais. Liter.: PV.
Marosko km., Lebedevo valsč., Vileikos apskr. Q 25.
a) Yra piliakalnis. Liter.: PV.
b) Piliakalnyje randama žmoniu kaulu ir senobiniu padary. Liter.: PV.

Marovenkos km., Vydžiu valsč., Zarasu apskr.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K . M. M. katal.: 214 Nr .
Martiniškìu km., Panemunėlio valsč., Rokiškio apskr. D 19.
a) M. ganykloje yra keturkampis piliakalnis prie pamato, apkastas grioviu. Liter.: PK.
b) Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.

Martišiūnu dv., Vabalninko valsč., Biržu apskr. D 17.
M. lauke vienoje kalvelèj iškasama žmoniu kaulu ir senobiniu padaru. Liter.: EAVS.
Masėnu km., Deltuvos valsč., Vilkmergės apskr. K 16.
Ties M. yra pilkapiu. Liter.: GV.
Masioku km., Ramygalos valsč., Panevėžio apskr. G 15. Randama senobiniu bronziniu ir sidabriniu padaru. Liter.: PK.
Masiulioniškiu km., Subačiaus valsč., Panevėžio apskr. E 16.
a) Miške esančiame Velniokalny randama žmoniu kaulu ir senobiniu padaru. Liter.: EAVS.
b) Ties M. pievoje guli didelis akmuo, apie kuri pasakojama daug padavimu. Liter.: EAVS.
Maskvyčlu km., Dusetu valsč., Zarasu apskr. E 21. Senkapis. Liter.: PK.
Maslinyčios km., Alytaus apskr.
Kariajame Nemuno krante yra daug senobiniu kapu. Liter.: RSP.
Maškėny km., žiūrèk: Laukupėnai.
Mašniu km., Linkuvos valsč., Šiauliu apskr. C 13.
Kasant žvyriu, randama žmoniu kaulu, kalaviju, pasagu ir kitu senobiniu padaru. Liter.: PK.
Maštaleržiu km., Židomlio valsč. Gardino apskr. V 15.
Ties M. yra $1^{11 / 2} \mathrm{klm}$. ilgio, 4 mtr . pločio ir $2^{1 / 2} \mathrm{mtr}$. aukščio pylimas. Liter.: PG.
Maštaičiu km., Gelgaudiškio valsč., Šakiu apskr. L9.
Ties Nemunu yra piliakalnis. (V. ̌̌iliuss.)
Matiškiu km., Tauragės valsč. ir apskr. I 6.
a) Ant Jūros upès kranto yra pilaitè. Liter.: PK.
b) Ties piliakalniu yra senkapis. Liter.: PK.

Matiūnı̣ km., Dubičiu valsč., Lydos apskr. T 16.
Yra senkapis. Liter: PV.
Matiunavos km., Dubičiu valsč., Lydos apskr. V 17.
Yra senkapis. Liter.: PV.
Mazūru km., Klaipėdos apskr. F 2.
Yra pylimu. Liter.: HK.

Mažeikiu apskr. m. B 6.

1. M. mieste buvo aptiktas senkapis su akmenimis grista aikštele. (St. Ličkūnas.)
2. Kitas senkapis rodomas pil. Sarakausko žemèje netoli dabartiniu ev.-liuter. kapiniu. (V. Šidlauskas.)
3. Už $1,5 \mathrm{klm}$. valstybiniame miške yra 6 mtr . ilgio, 3 mtr . pločio ir 1 mtr . aukščio kalvos, o ties jomis -4 prie pamato akmenimis apdėti pilkapiai, kuriuose, kasant, buvo rasta bronzinė apirankė ir kalavijas. (St. Ličkūnas.)
Mažioniu km., Velžio valsč., Panevėžio apskr. G 15.
Senkapis. Liter.: EAVS.
Mažulènu km., Daugèliškio valsč., Švenčioniu apskr. I 23.
Yra piliakalnis, aplinkui apkastas pylimu. Kasinėdamas piliakalni, Kaširskis rado ileistu i žemę mediniu trobesiu liekanu, o šalia ju buvo aptikta sudetu iš akmenu ir molio ugniakuru. Buvo rasta ir daiktu: moliniu puodu, geležiniu iečiu ir galūniu strèloms, kirviu, gyvuliu kaulu ir bronziniu pagražinimu.
Mažıoliu km., Šiaulėnu valsč., Siauliu apskr. F 11.
M. lauke yra akmenimis apdéta kalvelè, vadinama Miľ̌inkapiu. (Autorius.)
Mažutiškiu km., Biržu valsč. ir apskr. B 17.
a) Piliakalnis. Liter.: PK.
b) Yra rasta akmeniniu kirviuku. Invent : Viln. muz.

Medekšiu km., Kėdainiu valsč. ir apskr. K 13.
a) Senkapis.
b) Piliakalnis. (Autorius.)

Medelis (Miadelas) v. m., Vileikos apskr. M 26. Medelio ežere yra akmeninè brasta. Liter.: SLD.
Medènu km., Iezno valsč., Alytaus apskr. O 14. Piliakalnis. Liter.: PV.
Medikoniu km., Pušaloto valsč., Biržu apskr. E 14. Yra milžinkapis. Liter.: EAVS.
Medingènu km., Gargždu valsč., Kretingos apskr. F 3. Yra iškasta stačiomis palaidoto žmogaus griaučiai ir senoviniai šarvai. Liter.: PK.
Mediniškiu km., Razalimo valsč., Panevėžio apskr. E 13. „Z̈vyrduobėje" randama žmoniu kaulu ir senobiniu geležies ir bronzos padaru. Liter.: PK, EAVS.
Medinikiu km., Vabalninko valsč., Biržu apskr. D 16.
Pakalnés lauke yra senkapis. Liter.: EAVS.
Medininku km., Šimkaičiu valsč., Raseiniu apskr. K 10.
Randama akmeniniu kirviuku. (K. Šidlauskas.)

Medininky v. m., Ašmenos apskr. O 21.
a) Yra mūrinés pilies griuvèsiai, apvesti 2 mtr . storio mūrine siena ir 10 mtr. pločio grioviu. Liter.: PV.
b) Yra rasta bronziniu žiedu ir apirankiu. Liter.: PV.

Mediškiu km., Luokės valsč., Telšiu apskr. E 7. Ant Atvižos kalno yra kažkokiu žemès pylimu. Liter.: KL.
Mediuškiu $k m$., Zablotiškio valsč., Švenčioniu apskr. I 22. Yra apie 50 pilkapiu. Liter.: PV.
Medrikiu km., Salu valsč., Ašmenos apskr. O 23. Yra 3 pilkapiai. Liter.: PV.
Medsėdžiu km., Gargždu valsč., Kretingos apskr. F 3. Yra akmuo su iškalta pèda (Autorius.)
Medvègalio aukšt., Kaltinėnu valsč., Tauragės apskr. G 7.
Sitos plačios aukštumos kelios atskiros kalvos turi archeologinés reikšmès:
a) Piliakalnis. Vienas iš didžiausiuju Žemaičiu krašto piliakalniu, kurio ilgis 102 mtr., plotis - 30 mtr., o labai stačiu šaitu aukštis siekia 80 mtr . Vakariniame piliakalnio šlaite yra dvi trikampés terasos. Liter.: PK, KŽS, KGM, VP, KL, TK, $1924 \mathrm{~m} . „$,Lietuvos" 278 Nr.
b) Šalia piliakalnio yra kalva, vadinama Alkos kalnu. Liter.: PK, KžS.
c) Pakeliui i Varnius yra pilkapiu. Liter.: KL.
d) Medvègalyje keliose vietose buvo rasta žmoniu kaulu.
e) Randama akmeniniu kirviuku ir strèlu galūniu. Liter.: PK.
f) Dažnai randama bronziniu ir geležiniu senobiniu padaru. Liter.: PK.

Meiliūnu km., Vabalninko valsč., Biržu apskr. D 16.
Ties Lomokio koplyčia dažnai randama akmeniniu kirviuku. (Autorius.)
Meiriu km., Kaltinėnu valsč., Tauragės apskr. G 7. Yra piliakalnis. Liter.: VP.
Meirily km., Mytos valsč., Lydos apskr. U 18.
Yra akmuo su Švenčiausiosios Motinos peda. Liter.: PV. T. Narbutt. „Pomniejsze pisma"...
Melekoniu km., Lydos apskr. R 17.
Yra rastas akmens gadynès padaras. Liter.: ŠSK, ŠNK.
Melėnu km., Pumpènu valsč., Biržu apskr. D 15.
Yra akmuo su jaučio pèda (Autorius.)
Melėnu km., Nemun.-Radviliškio valsč., Biržu apskr. A 17.
Piliakalnis. Liter.: EAVS.
Menkupiu km., Kalvarijos valsč., Marijampoles apskr.
Pil. V. Treigio lauke yra piliakalnis. Rytu ir pietu šlaitai yra labai statūs ir aukšti. Piliakalnio viršūnė yra idubusi taip, jog kraštai su-
daro pylimą, kuris iš lauko pusés yra gristas nemažais akmenimis. Piliakalnio šlaite iš žemės kyšo kažkokios sienos pamatu liekanos. Liter.: - 1924 m. „Lietuvos" 204 Nr . „Sudavijos piliakalniai".
Mergažeriu km., Varėnos valsč., Alytaus apskr. R 16.
a) Ties Ilgio ežeru yra akmens gadynès sodybos liekanu. Liter.: PV, ŠSK.
b) Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: ŠNK.

Merešlėnu km., Traku apskr. P 19.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PV.
Merkinė valsčiaus m., Alytaus apskr. R 14.
a) Ties M. yra dvieju akmens gadynés sodybu liekanu: vienos Snipiškio lauke prie Merkio upès, o antros - prie Nemuno. Liter.: ŠP.
b) Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: ŠNK.
c) Yra rasta puse akmeninio rutulio, ornamentuota tiesiu liniju ornamentu. Invent. Viln. Muz. katal. 776 Nr .
d) Ties Merkine (Casukuose) buvo rasta bronzos gadynés padary. Liter.: ŠP.
e) M. yra 105 sieksn. apskritimo ir 17 sieksn. aukščio piliakalnis, ant kurio randama plytgaliu ir akmeniniu sviediniu, maždaug po 30 klgr . svorio kiekvienas. Liter.: PV, BSLP, Š, RSP, GPN, BSP.
e) Per 1 klm. nuo M. Rūsingès girioje yra pilkapiu. (Autorius.)
f) Tarp Nemuno ir Merkio žiočiu prie Časuku km. yra kelias, vadinamas Prancūzkeliu. (Autorius.)
Meškučiu km., Šunsku valsč., Marijampolès apskr. P 10.
Yra rasta akmeniniu kirviuku. Invent.: K. M. M. katal. 327, 329 Nr. Nr.
Meškučiu km., Pašvitinio valsč., Šiauliu apskr. C 11.
Yra rasta bronzinè fibula. Invent.: K. M. M. lentel. LXXXII.
Meterkviečiu km., Šilutès apskr. I 3.
Yra kasinėtas prūsu „F" ir „H" laikotarpiu kultūros senkapis. Liter.: HK.
Meždurečjès km. (ties Čižūnu km., Daugu valsč.), Merkinės valsč., Alytaus apskr. P 15.
Buvo rastas Romos imperatoriu: Trojano, Antonino Pijaus, Morkaus Aurelijaus ir kitu 500 monetu lobis. Liter.: GNL.
Mežoniu km., Švenčioniu apskr. K 22.
Čia yra kasinètu degintu lavonu laidỏjimo VIII-IX šimtm. Vilniaus ir nedegintu lavonu laidojimo VI-IX šimtm. Raginènu kultūru pilkapiu. Liter.: PV, SLD, SOV.
Mežoniy km., Lydos apskr. S 18.
Yra rastas akmens gadynès padaras. Liter.: ŠP.
Mežoniu km., Rimšoniu valsč., Zarasu apskr. H 23.
Yra rasta senoviniu geležiniu kirviuku. Liter.: PK.

Mežūnu km., Krinčino valsč., Biržu apskr. C 15. Yra 20 sieksn. ilgio ir 1 sieksn. aukščio pylimas: Liter.: PK.
Mickiemio km., Naumiesčio valsč., Panevèžio apskr. F 14. Ties M. yra pilkapiu, vadinamu mižinkapiais. Liter.: EAVS.

Mickoniu km., Kaniavos valsč., Lydos apskr. S 17. Yra rastas akmens gadynès padaras. Liter.: ŠSK, ŠNK.

Michališkiu pv., Pušaloto valsč., Biržu apskr. E 14.
a) Dešiniajame Mūšos upės krante yra senkapis. Liter.: PK.
b) Randama akmeniniu kirviuku ir kitu padaru. Liter.: PK.

Michalovčiznos pv., Michailovo valsč., Ašmenos apskr. R 22. Yra rastas akmens gadynès padaras. Liter.: SEK.
Michnevičiu km., Benicos valsč., Ašmenos apskr. P 24. Yra pailgas pilkapis. Liter.: PV.

Michniūnu km., Nedzingės valsč., Alytaus apskr. R 15. Yra senkapis, vadinamas Totoriu Kapais. Liter.: PV.
Mičiūnu km., Žasliu valsč., Traku apskr. M 16. Senkapis. (P. Pakarklis.)

Migoniu km., Kruonio valsč., Traku apskr.
a) Yra $20 \times 7 \times 10$ sieksn. piliakalnis. Liter.: PK. 1924 m. „Lietuvos" 109 Nr .
b) Ties piliakalniu miške Kruonio m. linkui yra akmenimis apdètu pilkapiu. Liter.: Lietuva. 1924. 109 Nr.

Migonih km., Pasvalio valsč., Biržu apskr. C 14. Piliakalnis. Liter.: PK, EAVS.
Migavos dv., Židomlès valsč., Gardino apskr. V 14. Lipkiu lauke yra garsus Senelio akmuo. Liter.: PG.

Mielu km., Ožės valsč., Gardino apskr. V 13. Yra akmens gadynés sodybos liekanu. Liter.: PG, GPN.
Milinu km., Šimoniu valsč., Panevèžio apskr. E 19. Kasant gale kaimo žvyriu, iškasama žmoniu kaulu. Liter.: „Lietuvos" 188 Nr .
Miesteliškiu km., Daujènu valsč., Biržu apskr. D 15.
M. lauke yra Velniokalnis. (O. Balčikonyté.)

Miežiškiu km., Meškı valsč., Panevėžio apskr. F 15. Maiškapio kalvoje išariama žmoniu kaulu ir senobiniu padary. Liter.: EAVS.

Mijanavos km., Garliavos valsč., Kauno apskr.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 332 Nr .

Mïjangoniu km., Žiežmariu valsč., Traku apskr.
a) M. daržuose yra piliakalnis.
b) Miške ties M. yra pilkapiu.
c) M. laukuose randama akmeniniu padaru. (Autorius.)

Mikaičiu km., Girkalnio valsč., Raseiniu apskr. I 10.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 158 Nr .
Mikaičiu km., Švėkšnos valsč., Tauragès apskr. G 3. Per M. lauka eina senobinis, akmenimis gristas kelias. Liter.: KŠS.

Mikališkiu km., Papilio valsč., Zarasu apskr. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Mikališkiu dv., Ramygalos valsč., Panevėžio apskr. H 15.
Ties M. Truskalnio kalvoje randama žmoniu kaulu iš senoviniu padaru. (Autorius.)
Mikašiūnu km., Raudziškiu valsč., Traku apskr. P 18. Yra akmens gadynės sodybos liekanu. Liter.: PV, ŠSK.
Mikyčiu km., Veisieju valsč., Seinu apskr. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: $1924 \mathrm{~m} . „$ „ietuvos" 145 Nr .

Mikytu km., Plateliu valsč., Kretingos apskr. C 4.
a) Tarp pelkiu yra aukštas Alkos kalnas.
b) Žiemos rytu kalno puseje yra daug akmenu, tarp kuriu yra ir tašytu žmogaus ranka iš dvieju bei triju pusiu. Pasakojama, kad ant kalno senovèje buves „Maldu sulinys". (J. Mickevičius.)
Mikytu km., Lekėčiu valsč., Šakiu apskr. L 12. Yra senkapis, kuriame iškasama bronziniu pagražinimu. Liter.: MVA.
Mikolojūnn dv., Braslavo valsč., Zarasu apskr. F 25. Yra akmuo su iškaltu neišskaitomu parašu. Liter.: PK.
Mikotoniu km., Beniakainiu valsč., Lydos apskr. Q 20. Randama akmeniniy kirviuku. Liter.: PV.
Melaikiškiu km., Troškūnu valsč., Panevėžio apskr. G 17. M. lauke yra milžinkapis. (Autorius.)

Miliu km., Viekšniu valsč., Mažeikiu apskr. B 7.
Yra senkapis, kuriame iškasama bronziniu pagražinimu. (V. Šidlauskas.)
Miliūnu km., Panemunio valsč., Rokiškio apskr. D 18. M. laukuose randama žmoniu kaulu. Liter.: PK.

Miliūnu km., Antazavès valsč., Zarasu apskr. E 21. M. laukuose randama žmoniu kaulu. Liter.: PK.

Miluniškiu km., Alytaus apskr. R 15.
Yra akmens gadynès sodybos liekanu. Liter.: §SK.

Milvydu dv., Krakiu valsč., Kėdainiu apskr. H 12. Yra rastas akmeninis kaltas. Invent.: K. M. M. katal. 279 Nr .
Mimiškiu pv., Žemaitkiemio valsč., Vilkmergès apskr. I 17. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Minaikiškiu km., Degučiu valsč., Zarasu apskr. F 22. Piliakalnis. Liter.: EAVS.
Minčiu km., Tauragnu valsč., Utenos apskr. Minčios miške yra daug pilkapiu su nedegintu lavonu laidojimais. (J. Katinas.)

Mindūnu km., Molètu valsč., Utenos apskr. K 20. Galebalos pušyno lauke randama žmoniu kaulu ir senobiniu padaru. (A. Lipeika.)

Mintautiškiu km., Kuktiškiu valsč., Utenos apskr. H 20.
a) Yra akmens gadynés sodybos liekanu. Liter.: PV, SSK.
b) Yra 10 pilkapiu. Liter.: PK.

Minkūnu km., Jūžintụ valsč., Rokiškio apskr. E 20.
Nuo M. iki Graužiškiu km. traukiasi 1 klm . ilgio pylimas, vadinamas Ožnugariu. Liter.: PK.
Mirabelio dv., Kupiškio valsč., Panevėžio apskr. E 18.
M. lauke yra piliakalnis, kuriame randama plytgaliy. Liter.: EAVS, „Lietuvos" 1664 Nr .

Miroslavo (Slabados) v. m., Seinu apskr. Q 13. Piliakalnis. Liter.: SG t. XI.
Misiūnu pv., Paežerèlio valsč., Šakiu apskr. L 10. Yra piliakalnis. Liter.: J. Basanavičius: „Del žynio Jegio".
Miškinėliu km., Šimoniu valsč., Panevėžio apskr. F 18.
M. krūmu smiltynuose randama žmoniu kaulu ir senobiniu padaru. Liter.: „Lietuvos" 1305 Nr .
Miškininku lkm., Raseiniu valsč. ir apskr. K 8.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal.: 118 Nr .
Miškiškiu II km., Molètu valsč., Utenos apskr. I 19. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Mitevčiznos km., Traku apskr. M. lauke yra suardytu pilkapiu liekanu. Liter.: PV.

Mitkiškiu km., valsč., Traku apskr. M 17.
a) Yra akmens gadynės sodybos liekanu. Liter.: TN, TPS, TA.
b) Akmens gadynés sodybos lauke yra rastas geležinis peiliukas su akmens gadynés ornamentu. Liter.: TPS.
c) Yra degintu ir nedegintu lavonu laidojimo senkapis. Liter.: TPS, Zap. S.-Z. Otd. J. R. G. O-va kn. 3. 1912.
d) Ties malūnu yra Kryżiaus akmuo su iškalta jame Švenčiausios Motinos pèda. Akmuo laikomas stebuklingu. Liter.: TN, PV, TA.
Mitkūnu km., Zapyškio valsč., Kauno apskr. M 12.
Paliai Dievagalio upeli pil. J. Poderio lauke yra kažkokiu senobiniu rūmu griuvèsiu. Liter.: 1925 m. ,„Lietuvos" 277 Nr .

Mitvos km., Girkalnio valsč., Raseiniu apskr. I 10.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 80, 81 Nr . Nr.
Mysos km., Krėvos valsč., Ašmenos apskr. P 24.
Prie kelio i Korovajus yra piliakalnis. Liter.: PV.
Myžeikiu km., Klaipėdos apskr. F 2.
Yra kasinėtu pilkapiu su degintu lavonu laidojimais jaunesniosios bronzos gadynès kultūros. Liter.: HK.
Mlodėnu $k$ m., Krakiu valsč., Kėdainiu apskr.
Yra piliakalnis. Liter.: GK.
Mockaičiu km., Švėkšnos valsč., Tauragės apskr. G 3.
a) Kairiajame Veiviržo upés krante yra lauko dalies sudarytas piliakalnis, atskirtas nuo lauko pusés neaukštu akmeniniu pylimu. Liter.: PK, KŠS, TK.
b) Netoli nuo piliakalnio yra senkapis, kuriame randama IX šimtm. Liucino ir IX šimtm. Klaipèdos kultūros daiktu. Liter.: SLD. A. C. „Mockaicskij mogilnik", otčet I Arch. Kom. za. 1909-1910 g.
c) Senkapyje buvo rasta Antonino Pijaus laiku Romos monety. Liter.: „Puteševstvije ..." Pam. kn. Kov. gub. na 1905 g.
Mokricos dv., Užnaročio valsč., Švenčioniu apskr. M 25.
M. lauke yra akmuo su iškaltu jame nesuprantamu parašu. Liter.: PV.

Molainiu km., Panevéžio valsč. ir apskr. F 15.
Ant Sidabro kalno yra senkapis. (J. Elisono medž.)
Moliatiškiy km., Piniavos valsč., Panevėžio apskr. F 14.
Dešiniajame Nevèžio upės krante pušyne yra daug pilkapiu, kuriuos kasant pastebėta nedegintu lavonu laidojimu. Liter.: PK, EAVS, OK.
Molodečnos v. m., Vileikos apskr. Q 26.
a) Ties M. yra pylimu. Liter.: PV.
b) Ties Ušos upe yra kun. Zboražskiu mūrinės pilies griuvèsiai, ties kuriais randama daug senobiniu ginklu daliy. Liter.: PV.
Monkūnu dv., Girkalnio valsč., Raseiniu apskr I 10
Yra Milžinkapis, kuriame randama kaulu ir bronziniu pagražinimu. Liter.: PK.
Montatu km., Nočios valsč., Lydos apskr. S 17.
a) Yra rastas akmens gadynės padaras. Liter.: ŠP, ŠNK.
b) E. Volteris kasinėjo VIII-IX šimtm. Vilniaus kultūros pilkapius. Liter: PV, SPK, SLD.

Montogališkiụ km., Biržu valsč. ir apskr. B 16. Senkapis. Invent.: Mint. Muz.Liter.: PK, TV.
Monteržiškiu pv., Žagarės valsč., Šiauliu apskr. B 10.
a) Ties M. eina 300 sieksn, ilgio ir 3 sieksn. aukščio pylimas. Liter.: PK.
b) Pylime iškasama žmoniu kaulu ir senobiniy padaru. Liter.: PK.

Montuciškiu km., Kucevičiu valsč., Ašmenos apskr. Q 23.
a) Yra 500 žingsniu aplinkio ir 10 sieksn. aukščio piliakalnis. Liter.: ZKO, PV.
b) Ties piliakalniu yra keliasdešimt pilkapiu. Liter.: PV, ZKO.

Morozovkos km., Vydžiu valsč., Zarasu apskr. H 25. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Moskvelės (Moskovkos) km., Varėnos valsč., Alytaus ap. Q 16. Senkapis. Liter.: P8.
Mostu v. m., Gardino apskr I 17.
a) Ties M. yra apvalus piliakalnis (gorodišče).
b) Rytinèje M. pusèje ant Nemuno kranto yra senkapis.
c) Kairiajame Nemuno krante randama senobiniu metalo padaruLiter.: PG.
Mostiščiu I km., Krasnogurkos valsč., Zarasu apskr. E 26.
a) Yra piliakalnis, vadinamas Kareivio Kalnu.
b) Yra akmuo su iškalta pėda. Liter.: PK.

Mūrinės km., Rukainiu valsč., Vilniaus apskr. O 20. Yra piliakalnis. Liter.: PV.
Mutos v. m., Lydos apskr. U 19.
a) Piliakalnis.
b) Antras piliakalnis per 3 klm . nuo M .
c) Trečias piliakalnis yra Zubovčiznos lauke.
d) Mutos dvaro miške yra pilkapiu. Liter.: PV.

Mutvicos km., Dubičiu valsč., Lydos apskr. U 17.
Senkapis. Liter.: PV.

## N.

Naciūnu km., Semeliškiu valsč., Traku apskr. O 16.
Valstybiniame miške yra akmenu su iškaltais juose parašais ir nesuprantamais ženklais. Liter.: PV.
Nadėiliškiu km., Vabalninko valsč., Biržu apskr. D 17.
a) Yra rastas bronzinis kirviukas. Liter.: PK.
b) Yra apdètu akmenimis pilkapiu su nedegintu lavonu laidojimais. Liter.: РK.
Nainiškiu km., Mešku valsč., Panevėžio apskr. F 16. N. ganykloje senkapyje iškasama žmoniu kaulu. Liter.: EAVS.

Naikiu km., Mažeikiu valsč. ir apskrities. B 6.
a) Pil. Jurkūno lauke ties Vaidaminos upeliu yra apskritas piliakalnis.
b) Pil. Sidabro lauke yra "milžinkapiu", o šalia ju akmenimis apdèta kalva.
c) Sondos aukštumoje yra keli akmenimis apdėti pilkapiai. (St. Ličkūnas.)

Nalenčavos dv., Zarasu apskr.
Yra rastas neolito gadynės kapas su nedeginty lavonu laidojimais. Liter.: SLD. Swiatowit, VI t.
Nalènı lkm., Utenos valsč. ir apskr. G 20. Piliakalnis. Liter.: VP.
Napriu km., Antazavės valsč., Zarasu apskr. E 21.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Naprūnu km., Kuktiškiu valsč., Utenos apskr. I 20. Miške ties N. yra 4 pilkapiai. Liter.: PV.
Naravos km., Žasliu valsč., Traku apskr. M 16.
a) N. lauke yra senkapis.
b) Randama akmeniniu kirviuku. (P. Pakarklis.)

Naravos km., Balbieriškio valsč., Marijampolės apskr. O 13. Yra akmens gadynės sodybos liekanu. Invent. K. M. M.
Nargèlu km., Veiviržènu valsč., Kretingos apskr. G 4.
a) Yra didelis piliakalnis. Liter.: PK.
b) Yra kasinètas IX šimtm. Klaipèdos kultūros senkapis. Liter.: SLD, Otčet J. Arch. K. za 1909-10 g.
Narkiškiụ km., Batakiu valsč., Tauragės apskr. I 7.
a) Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK. Invent.: K. М. М. katal. 116 Nr .
b) Yra rasta IX šimtm. Klaipedos kultūros bronzinė sagtis. Invent.: K. M. M.

Narkūnu km., Gelgaudiškio valsč., Šakiu apskr. L9.
Ties Nemunu yra piliakalnis. (A. Zakaryza.)
Narkūnụ km., Antnemunio valsč., Alytaus apskr. P 13.
a) Piliakalnis. Liter.: KSP.
b) Ties piliakalniu randama titnaginiu strèlikiu. Liter.: RSP, GPN.

Narkūnu km., Kruonio valsč., Traku apskr. N 14.
Yra akmens gadynes sodybos liekanu. Liter.: PV.
Narkūnu km., Utenos valsč. ir apskr. H 20.
a) Ties N. prie Utenos-Pakalniu kelio yra dvieju kalvu sudarytas piliakalnis, apkastas aplinkui vienu bendru grioviu. Kasant piliakalni, buvo rasta kauliniu adatu, geležiniu padaru daliu ir moliniu puodu šukiu. Piliakalni taip pat dažnai vadina ir Utenos piliakalniu ir mena,
kad ant jos stovèjusi kunigaikščio Vytenio pilis. Liter.: PK, BSLP, SG t. XII. „Litovskaja Rusj." 1910. 154 Nr., T. Narbutt, Pomniejsze pisma historyczne. Tyg. Petersb. 1836. XIV. 43 Nr ,
b) Ties piliakalniu yra milžinkapiu. Liter.: PK.
c) Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PK.

Narkūnu km., Rokiškio valsč. ir apskr. E 20.
a) Ties Odrès upeliu yra keli pylimai. Liter.: PK.
b) Ties. N. yra apie 40 aplinkui akmenimis apdètu pilkapiu su nedegintu lavonu laidojimais, žmonju vadinamu „krūsniais". Liter.: PK., Lietuv. Žin. 1925. 245 Nr .
c) Laukuose dažnai randama bronziniu ir geležiniu padaru. Liter.: PK.
d) Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PK.

Naročio bk., Ižės valsč., Švenčioniu apskr. O 25.
Yra apie 20 pilkapiu su nedegintu lavonu laidojimais. Liter.: PV.
Naročio ež., Užnaročio valsč., Švenčioniu apskr. M 25.
Ties Nanosu km. per Naročio ežerą eina 1 klm . ilgio akmenirfis grista brasta, vadinama Velnio Brasta. Liter.: PV, TSL.
Naruišiu km., Kelmės valsč., Raseiniu apskr. G 8.
a) Yra senkapis sut nedegintu lavonu laidojimais. Invent.: K. M. M.
४) Senkapyje yra rasta romènu monetu iš I-III šimtm. po Kr. Liter.: 1926 m. „Klaip. Žin." 6 Nr .
Narušaičiu km., Surviliškio valsč., Kėdainiu apskr. H 14. Miškelyje yra Prancūzkapis. (J. Elisono medž.)

Nasuciškiu km., Druskinyku valsč., Gardino apskr. S 14.
Dešiniajame Nemuno krante yra akmens gadynès sodybos liekanu. Liter.: PV.
Naškunčiu km., Kaniavos valsč., Lydos apskr. S 16.
a) Yra rastas akmens gadynès padaras. Liter.: SP, SSK.
b) Yra kasinètu geležies (La-Ten'o) gadynès kapu. Liter.: A. S. Raskopki V. Šukeviča, OV.
Nauju Aleksandravèliu km., Semeliškiu valsč., Traku ap. O 16. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PV.
Naujadvario km., Ramygalos valsč., Panevėžio apskr. H 14. Žvyrduobėje randama žmoniu kaulu ir senobiniu padaru. Liter.: EAVS.
Naujikiu km., Piniavos valsč., Panevèžio apskr. F 15.
Ties sudegintu „Šventuoju" ąžuolu dažnai iškasama degintu grūdu. Liter.: EAVS.

Naukaimio km., žiūrèk: Gabrieliškiu km.
Naumiesčio v. m., Tauragės apskr. I 4.
N. ganykloje yra piliakalnis. Liter.: PK.

Naumiesčiỏ v. m., Panevèžio apskr. F 14.
a) Ties N. yra kalnas, vadinamas Rudapiliu. Liter.: EAVS.
b) Kairiajame Nevèžio upės krante yra milžinkapis. Liter.: EAVS.
c) Ties N. yra akmuo su iškalta jame arklio peda ir dar kažkokiais ženklais. (J. Elisono medž.)
Nausėdžiu km., Naumiesčio valsč., Tauragės apskr. H 4. Kasant smèli randama bronziniu pagražinimu. Liter.: PK.
Nausodos km., Piniavos valsč., Panevėžio apskr. E 15. N. pušynèlyje yra daug pilkapiu. Liter.: EAVS.

Nausodžio km., Juodupès valsč., Rokiškio apskr. Yra milžinkapiu. Liter.: 1926. 48 Nr. „Lietuva".
Nausodu km., Raguvos valsč., Panevėžio apskr. G 16.
Ties Juostinio upeliu kalvoje iškasama žmogaus kaulu ir senoviniu padary. (A. Piesliokas.)
Nausodžio km., Plungės valsč., Telšiu apskr. E 4.
Kaimo lauke yra senkapis, kuriame buvo rasta daug senobiniu padaru, dabar N. gyventojo D. Šakinio turimu. (Mok. P. Jaudžemis.)
Naujaupiu km., Gudžiūnu valsč., Kėdainiu apskr. H 12. Piliakalnis. (Autorius.)
Naurušėliu km., Smilgiu valsč., Panevėžio apskr. E 13.
a) Prie Panevèžio-Klovainiu kelio yra apie 3 mtr. aukščio stulpo pavidalo akmuo, apie kuri pasakojama, kad tai esas suakmenejęs žmogus, vardu Mukolas.
b) Per 400 mtr . nuo didžiojo Mukolo akmens yra kitas, mažesnis, panašus i pirmaji, vadinamas Mukolo Sūnum. Liter.: EAVS, PK.
Navaržoniu km., Naumiesčio valsč., Panevèžio apskr. G 14.
a) Pušyne $\operatorname{tarp}$ Navaržoniu km. ir Molatiškiu dv. yra daug aplinkui akmenimis apdetu pilkapiu. Liter.: EAVS.
b) Ties N. kapinėmis yra kalva, kurioje iškasama žmoniu kaulu ir senobiniu ginklu. Liter.: EAVS.
Navikiu km., Pandėlio valsč., Rokiškio apskr. C 18. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Navinu km., Lydos apskr. S 15.
Ties Grūdos upe yra akmens gadynés sodybos liekanu. Liter.: SP.
Nedzingès v. m., Alytaus apskr. Q 15.
a) Yra akmens gadynès sodybos liekanu. Liter.: SSK.
b) Bažnyčios gale sienoje yra imūrytas akmuo su žalčiu. (J. Cilcius.)

Nekrašūnu km., Kaniavos valsč., Lydos apskr. S 18.
a) Yra rastas akmens gadynès padaras. Liter.: ŠP, ŠSK.
b) V. Šukevičius kasinèjo bronzos gadynès kapus. Liter.: SLD.
c) Tas pats tyrinètojas kasinèjo N. ir XIV-XV simtm. Vilniaus kultūros akmeninius kapus. Liter.: SLD.

Nemaniīnu v. m., Alytaus apskr. O 14.
a) Jurgiškiu Revo lauke yra akmens gadynės sodybos liekanu. Liter.: PV, Wista t. III.
b) Dažnai randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PV, Wista, t. III.
c) Piliakalnis. Liter:: PV, Wista t. III.
d) Yra kalnas, vadinamas Perkūnkalniu. Liter.: „Wisła", III t.
f) Žadvarijés lauke ir miškelyje ties bažnyčia yra pilkapiu. Liter.: PV, BSP, Wisla $t$. III.
e) Ties piliakalniu yra 1888 m . E. Volterio kasinètas XV—XVI šimtm. lietuviu kultūros senkapis. Liter.: PV.
i) Yra rasta Romos monetu. Liter.: 1926 m . „Klaip. Žin." 6 Nr .

Nemunaičio bk., Alytaus apskr. Q 7.
a) Yra akmens gadynès sodybos liekanu. Invent.: V. M. katal, 762 Nr .
b) Yra rastas akmeninis, labai panašus i bronzini, kirviukas. Invent.: Viln. muz. katal. $760-761 \mathrm{Nr}$. Nr.
c) Yra piliakalnis, kuriame randama žmoniu kaulu ir senobiniu padary. Liter.: SG. t. XI. Invent.: Viln. muz. katal. $601-605 \mathrm{Nr}, \mathrm{N}$,
Nimerzatès km., Klaipėdos apskr. E 1.
a) Yra prūsu „C" laikotarpio kultūros senkapis.
b) Yra rasta Romènu monetu. Liter.: HK.

Netos bk., Suvalku apskr. U 9.
Piliakalnis. SG. t. XI.
Neveriškiu km., Sumsku valsč., Ašmenos apskr. O 21.
Senkapis. Liter. PV.
Nevèžniku dv., Naumiesčio valsč., Panevėžio apskr. F 14. Yra kasinetas Romos gadynes senkapis. Liter.: EAVS, „Swiatowit." t. IV. 148-149 p.

Nevardėnu km., Varniu valsč., Telšiu apskr. F7.
Yra Didvyriu Kapai. Liter.: EAVS.
Nildos bk., žiūrèk: Kuršiu Nėrija.
Nikeliu km., Švèkšnos valsč., Tauragès apskr. H3.
a) Dešiniajame Ašvos upės krante yra suardytas senkapis. Liter.: KŠS, TK.
b) Žiogu kalne kitoje Ašvos pusėje iškasama žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. Liter.: KŠS.
Nikolsku km., Joniškio valsč., Šiauliu apskr.
Yra pylimas. Liter.: PK.
Nimbru dv., Iezno valsč., Alytaus apskr. O 14.
Yra akmens gadynès sodybos liekanu. Invent.: K. M. M.
Niurkoniu dv., Pumpènu valsč., Biržu apskr. E 14. Yra Didvyriu kapai. Liter.: EAVS.

Nilurvènu km., Gaidès par., Zarasu apskr. G 24.
a) Ties N. yra $85 \times 42 \times 8,5 \mathrm{mtr}$. piliakalnis, ant kurio randama moliniu indu šukiu, pelenu ir akmenu. Liter.: PK. ŽAG.
b) Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PK, ŽAG.

Nočiagalio km., žiūrèk: Nevėžnyku dv.
Nočios v. m., Lydos apskr. S 17.
a) Ties Nočioos upeliu, Lankiškiu, Trakeliu, Preskuškiu, Kuliu, Laicekapiniu laukuose yra akmens gadynės sodybu liekanu. Vienoje sodyboje buvo aptikta gyvenamuju rūsiu pèdsaku. Rūsiu dugne buvo rasta sudetu iš akmenu ugniakuru, titnaginiu padaru ir ornamentuotu puodu šukiu. Liter.: ŠP, SLD, ŠSK.
b) V. Šukevičius ties Nočios dv. kasinėjo kapa, sudètą iš akmenu rūseliu pavidalu. Rūselyje buvo rasta moliniu urnu su degintais žmoniu kaulais ir pelenais. Kapai laikomi bronzos gadynės kapais. Liter.: PV, ŠSB, SLD, AS. „Mogilnik s kamennymi kistami".
c) Buvo kasinètas IX šimtm. Klaipėdos kultūros senkapis su degintu lavonu laidojimais.' Liter.: SLD. Pam. Fizyogr. t. XXI. - 1913, OK.
d) Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: ŠNK.

Nomininku km., Gruzdžiu valsč. Šiauliu apskr. Senkapis. Litr.: PK.
Noreikoniu km., Pakruojo valsč., Šiauliu apskr. D 13.
a) Piliakalnis. Liter.: PK.
b) Ties N. yra daug akmenimis apdètu pilkapiu. Liter.: PK.
c) N. laukuose dažnai randama žmoniu kaulu kartu su moliniu puodu šukèmis ir senoviniais padarais. Liter.: PK.
Normainiu dv., Sėtos valsč., Kėdainiu apskr. I 14.
a) Yra senkapis. Liter.: PK.
b) Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.

Novikiu km., Obeliu valsč., Rokiškio apskr. D 21. Yra rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 211 Nr .
Novikiu km., Piniavos valsč., Panevèžio apskr. E 16. Pasakojama, kad ties Lėvens upe pirmiau buvęs Korsakiškiy m. Liter.: PK.
Novikiu km., Deltuvos valsč., Vilkmergės apskr. K 16.
Yra nežinomos reikšmės senovinès mūrinès sienos griuvèsiu. Liter.: GV.
Novoselku dv., Užpaliu valsč., Utenos apskr. F 20.
Po namu pamatu buvo rastas lobis iš 35 variniu monetu Pontijos ir Partenono caru nuo Mitridato iki Antibaro. Prie monetu buvo rastas bronzinis auskaras ir paauksuota bronzine sagtis. Liter.: SLD.
Novosiolavo bk., Molodečnos valsč., Vileikos apskr. Q 25.
Yra piliakalnis (gorodišče), sudarytas apsupto pylimu lauko ploto. Liter.: PV.

Novoziorkos ikm., Žasliu valsč., Traku apskr. M 16.
Prie kelio yra akmuo su iškaltu kryžium. (Autorius.)
Nurdzilu km., Lydos apskr. R 18.
Yra rastas akmens gadynès padaras. Liter.: ŠSK.

## 0.

Obeliu v. m., Rokiškio apskr. D 21.
a) Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
b) Ties dabartiniais kapais yra rastas nežinomos reikšmès bronzinis padaras. Liter.: PK.
c) Prie ežero buvo aptiktas senkapis su daugybe bronziniu pagražinimul. Liter.: T. Narbutt. „Pisma...".
Obelijos div., Miroslavo valsč., Seinu apskr. Q 13. Ties Obelijos ežeru yra du piliakalniu. Liter.: RSP, SG t. XI.
Obelytès km., Meteliu valsč., Alytaus apskr. Q 13. Prie Peršèkés upès yra du piliakalniu. Liter: RSP, RSV.
Obenioniu km., Kietaviškiu valsč., Traku apskr. N 16. Yra 10 pilkapiu. Liter.: PV.
Obšrūtu km., Jovaravo valsč., Marijampolės apskr. O 10.
Durpyne yra rastas titnaginis peilis, apsodintas kauline rankena. Invent.: K. M. M.
Obuchovos km., Židomlès valsč., Gardino apskr. V 14. Yra senkapis, vadinamas Švedkapiu. Liter.: PG.
Olchovkos km., Dakudavos valsč., Lydos apskr. U 21.
a) Yra 50 sieksn. ilgio ir 1 sieksn. aukščio pylimas. Liter.: PV.
b) Yra pilpkapiu. Liter.: PV.

Olchovičiu km., Kucevičiu valsč., Ašmenos apskr. P 22. Senkapis. Liter.: PV.
Oloniy km., Traku apskr. O 17.
a) Oloniu miške yra 15 pilkapiu. Liter.: PV.
b) Laukuose randama senobiniu padary. Liter.: PV.

Onuškio bk., Juodupės valsč., Rokiškio apskr. C 19.
a) Yra piliakalnis. Liter.: PK.
b) Pil. Dumlio lauke yra senkapis. Liter.: PK.

Onuškio v. m., Traku apskr. P 16.
Yra rastas akmens gadynés padaras. Liter.: ŠEK.
Opanovčiu km., Užbalio valsč., Lydos apskr. T 17.
a) 1899 m. E. Volteris kasinėjo XIV-XV šimtm. Vilniaus kultūros akmeninius kapus, kuriuose buvo rasta čeku XIV šimtm. skatiku. Liter.: PV, SLD, GNL. Invent.: Viln. muz. sk. G., katal. $850-888 \mathrm{Nr}$. ir Muziejuje T. P. N. Vilniuje.

Ordiškiu km., Musninku valsč., Vilkmergės apskr. M 17.
Ties O. yra daug pilkapiu. Liter.: TV, TN, TGS.
Orlės v. m., Lydos apskr. X 18.
a) Yra akmens gadynès sodybos liekanu. Liter.: PV.
b) Senkapis. Liter.: PV.

Orliškiu km., Vievio valsč., Traku apskr. N 17.
I rytus nuo O. yra $1-2$ mtr. aukščio 15 pilkapiu. Pilkapius kasinėjo E. Volteris, kurs juose rado VIII-IX šimtm. Vilniaus kultūros degintu lavonu laidojimy ir padary. Liter.: PV, SPK, SLD. Invent.: Viln. Muz. katal. $681-700 \mathrm{Nr}$. Nr.
Ostatnij Groš pv., Šumsku valsč., Vilniaus apskr. O 21.
Yra pilkapiu. Liter.: PV.
Ostrinos v. m., Lydos apskr. V 16.
a) Ošurku lauke prie Kotros upės yra piliakalnis. Liter.: PV.
b) Voronichos lauke yra senkapis. Liter.: PV.

Ožereiku km., Traku apskr. P 17.
Yra rastas akmens gadynès padaras. Liter.: ŠP.
Ožytoniu km., Krakiu valsč., Kėdainiu apskr. H 12.
Raudonés lauke yra daug pylimu 3-7 mastu ilgio; jie visi iš vienos pusès apkasti pylimu. Liter: PK.
Ožkydžìu km., Smilgiu valsč., Panevėžio apskr.
Yra senkapis. Liter.: EAVS.

## P.

Paabelès dv., Pagirio valsč., Vilkmergès apskr., I 15. Rastas titnaginis pakalas. Liter.: PK.
Paalančio km., Kuliu valsč., Kretingos apskr. F 3.
Yra neaukštu pilkapiu, iš kuriu keli, apdèti akmenimis, vadinami milžinkapiais. (Autorius.)
Paalonio km., Seredžiaus valsč., Kauno apskr.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK. Invent.: K. M. M. katal. 26 Nr .
Paalsio km., Šimkaičiu valsč., Raseiniu apskr. K9.
Yra rasta akmeniniu kirviuku. Invent.: К. M. M. katal. $63,79 \mathrm{Nr} . \mathrm{Nr}$,
Paantvorio km., Raudonės valsč., Raseiniu apskr. K 9.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 136 Nr.
Paažuolio (Poddębie) km., Lydos apskr. S 17.
Yra rastas akmens gadynés padaras. Liter.: ŠSK.

Pabaisko v. m., Vilkmergės apskr. K 17.
a) Pabaisko dv. laukuose yra pailgu pilkapiu. Liter.: PK, SG t. VIII.
b) Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK. Invent.: K. M. M. katal. 219 Nr .

Pabalties km., Nemakščiu valsč., Raseiniu apskr. H8.
Kelio Nemakščiai - Kražiai dešinèje pusėje ties Balčios upe yra 10 mtr . aukščio piliakalnis su labai stačiais šlaitais. Piliakalnyje randama bronziniu žiedu, geležiniu padaru ir pastebèta angliu ir pelenu klodai. Liter.: PK, KžS.
Pabalio km., Vilkijos valsč., Kauno apskr. L 11. Pelkèje yra piliakalnis. (Autorius.)
Pabebirvès km., Girkalnio valsč., Raseiniu apskr.
Yra rasta akmeniniu padaru. Liter.: PK, DV. Invent.: K. M. M. katal, 77, 84, 95, 167 Nr. Nr.
Pabervalkès km., Pušaloto valsč., Biržu apskr. E 14.
Yra vadinamoji Kapmilžio kalva. (Autorius.)
Paberžiu km., Tauragės valsč. ir apskr. K 6.
Yra milžinkapiu. Liter.: PK.
Paberžiu km., Pasvalio valsč., Biržu apskr. D 15.
a) Ant Mūšos upès kranto yra piliakalnis. (Autorius.)
b) Yra rastas akmeninis kirviukas. Invent.: К. M. M. katal. 318 Nr .

Paberžiu v. m., Vilniaus apskr. M 19.
Čia yra kasinètu VIII-IX šimtm. Vilniaus krašto kultūros pilkapiu. Liter.: SLD.
Pabradès v. m., Švenčioniu apskr. L 21. Kirkiškiu miške yra 70 pilkapiu. Liter.: PV.
Pabaru km., Lydos apskr. Q 18.
a) Yra pilkapiu. Liter.: ŠP. Invent.: Viln. muz. sk. 9, 923-930, 931-935, 936-7, 938-948, 948, $951 \mathrm{Nr} . \mathrm{Nr}$.

Pacaičiu km., Eržvilko valsč., Tauragės apskr. K 8.
Yra rasta akmeniniu kirviuku. Liter.: PK. Invent.: K. M. M. katal. 152, 329 Nr . Nr.
Padabrinės km., Švèkšnos valsč., Tauragès apskr. G 3. Kalvelé, kur dabar yra kapinés, vadinama Pile. Liter.: PK.
Padaigiu km., Gelvoniu valsč., Vilkmergès apskr. L 15. Yra 5 pilkapiai. Liter.: TN.
Padovinio v. m., Marijampolės apskr. P 11.
a) Yra gražus piliakalnis. Liter.: TSL.
b) Ties piliakalniu yra senkapis. Liter.: TSL.

Padivyčio pv., Laukuvos valsč., Tauragès apskr. G 6.
a) Ties Divyčio ežeru yra Divyčio kalnas, ant kurio menama senovèje buvus šventove. Liter.: PK, KŽS, KL, TK, SG t. V.
b) Ě̌ervietės pelkėje yra slapta brasta - külgrinda. Liter.: KžS.
c) Senovèje ties Divyčio kalnu stovèjo stulpo pavidalo akmuo, vadinamas Bernardinu, kurs buvo panaudotas pamatams, statant Šauduvos dvaro trobesius. Liter: KT.
d) Šalia ežero yra Velnioragis, ant kurio yra milž̌inkapis. ( $K$. Avižonis.)

Padievaičiu km., Kvèdarnos valsč., Tauragès apskr. H 15.
Ties Jüros upe yra „pilelé", kurioj L. Kšivickis rado 1 mtr. storio kultūrini sluoksni. Liter.: PK, KžS.
Padysnio dv., Rimšoniu valsč., Zarasu apskr. H 23. Yra keli šimtai pilkapiu. Liter.: PK, PV.
Padubysio bk., Kurtuvènu valsč., Šiauliu apskr. F 10.
a) Yra suardytas piliakalnis. Liter.: KžS.
b) Yra pilkapiu. Liter.: PK, MZK. Invent.: Viln. Muz.

Padubysio dv., Kelmès valsč., Raseiniu apskr. H 10. Yra senkapis. Liter.: DP.
Padudu pv., Dūkšto valsč., Zarasu apskr. G 23. Yra pilkapiu (Autorius.)
Padumbliu km., Molėtu valsč., Utenos apskr. I 19.
a) Yra rastas bronzinis kirviukas. Liter: PK.
b) Ties Virintos ežeru yra pilkapiy. Liter:: PK.

Paduobelès km., Kuktiškiu valsč., Utenos apskr. I 20. Yra 20 pilkapiu su degintu lavonu laidojimais. Liter.: PV.
Padvarniku km., Sedos valsč., Mažeikiu apskr. C 5.
Ties Varduvos upe yra Mildos Slènys, kuriame auge šventi ažuolai. (Gyd. Gotšalkas.)
Padvarniku km., Kaltinènu valsč., Tauragès apskr. H 7.
Ties P. yra Pile. Liter.: PK.
Padvarniky km., Indroniškio valsč., Panevèžio apskr. G 17.
Yra rastas akmeninis plaktukas. Liter.: PK.
Pagruždu km., Eišiškiu valsč., Lydos apskr.
Yra senkapis. Liter.: PV.
Paežerio km., Rozalimo valsč., Panevèžio apskr. E 12.
a) Koplyčkalnis vadinamas dar ir piliakalniu. (Autorius.)
b) P. lauke yra didelis akmuo su daugeliu nedideliu idubimu, vadinamu „rožančiaus atspaudais" bei Šv. |Panelés klūpéjimo pédsakais. (Autorius.)
Paežerio km., Kaltinènu valsč., Tauragès apskr. H 7.
Yra piliakalnis, vadinamas Gegužkalniu, ant kurio yra likẹ kažkokiu trobesiu griuvesiu. Liter.: PK, KžS, VP.

Paežerio km., Šimkaičiu valsč., Raseiniu apskr. K 9.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK, DV. Invent.: K. M. M. katal. 163 Nr .
Paežerio km., Šunsku valsč., Marijampolés apskr. O 11. Piliakalnis. Liter:: SG t. VIII.
Pagaičpilio km., Smilgiu valsč., Panevèžio apskr. F 13. Yra $40 \times 10 \times 3$ sieksn. piliakalnis. Liter.: EAVS.
Pagasčí dv., Troškūnu valsč., Panevèžio apskr. G 17.
Yra senkapis. Liter.: PK.
Pagègiu apskr. m. K 4.
Yra senkapis. Liter.: HK.
Pagiegalio km., Piniavos valsč., Panevéžio apskr. E 15. Lėvens ir Petupio santakoje yra Švedu Kapai. Liter.: EAVS.
Pagirgždutès km., Vaiguvos valsč., Šiauliu apskr. F 7.
a) Ant Girgždutos kalno yra 180 mtr . ilgio ir 70 mtr . pločio piliakalnis. Liter.: PK, VP, GŠ, KŠS, KL.
b) Pietiniame Girgždutos kalno šlaite randama senobiniu geležiniu ginklu. Liter.: РК.
Pagramančio bk., Tauragès valsč. ir apskr. I 6.
a) Ties Akmenés upe yra piliakalnis. Liter.: KGM.
b) Pil. Zemeckio lauke per 3 klm . nuo P. yra milzinkapis, kuriame 1924 m. buvo rastas geležinis durklas. Liter.: 1926 m . „Lietuvos" 174 Nr .
Pagrýbu km., Kaltinènu valsč., Tauragès apskr. H7. P. laukuose randama senobiniu padaru. Liter.: PK.

Paguliankos pv., Kelmès valsč., Raseiniu apskr. G 9.
Ties Kražante yra didelis pilkapis, kuriame iškasama daug žmoniu kaulu. Liter.: PK.
Paguriu km., Pandèlio valsč., Rokiškio apskr. C 18.
a) Ties Apasčios upe yra piliakalnis. Liter.: EAVS.
b) Yra senkapis. (Autorius.)

Pailgamiškiu km., Raguvos valsč., Panevèžio apskr. G 17.
Esančiame tarp pelkiu Valku kalnelyje randama daug plytgaliu. Pasakojama, kad čia senovèje buves miestas. (A. Pesliokas.)
Pailgio pv., Kiemeliškiu valsč., Švenčioniu apskr. L 20. Yra pilkapiu. Liter.: PV.
Pailiu km., Šiauliu valsč. ir apskr. E 10. Senkapyje rasta bronziné grandinele. (Autorius.)
Paislikiu km., Vašku valsč., Biržu apskr. C 14.
Yra senkapis. (J. Elisono medž.).

Paižniu km., Šilalės valsč., Tauragės apskr. G 6.
a) Randama akmeniniu kirviuku.
b) Pasodybio lauke randama geležiniu ir bronziniu padaru. (V. Juozaitis.)

Pajesio km., Garliavos valsč., Kauno apskr. M 13.
Ties Jesės upe yra piliakalnis, kauniečiu vadinamas Napoleono kalnu. Liter.: „Mūsu Žinyno" 7 Nr . - Del mūsu istoriniu vietu vardu.
Pajevonio v. m., Vilkaviškio apskr. P9.
Yra piliakalnis. Liter.: RSP, SG t. XI.
Pajuliu dv., Smilgiu valsč., Panevėžio apskr. F 13.
Dvaro lauke yra senkapis, vadinamas Mazurkapiu. Liter.: EAVS.
Pajuostės dv., Velžio valsč., Panevėžio apskr. F 15.
Yra senkapis. EAVS, BSP.
Pajūrio bk., Tauragės valsč. ir apskr. K 6.
a) Yra piliakalnis. Liter.: PK.
b) Yra rasta senoviniu geležiniu padaru. Liter.: PK.

Pajūrio bk., Šilalès valsč., Tauragės apskr. H 5.
a) Yra piliakalnis. Liter.: PK, KL.
b) Yra senkapis, kuriame randama labai daug padaru. Liter.: PK, „Siev.Zap. Telegr." 1911. 139 Nr .
Pakačinos km., Antazavès valsč. E 21.
Yra piliakalnis. Liter.: PK.
Pakadžiupio km., Piniavos valsč., Panevėžio apskr. E 15.
P. lauke yra akmens: vienas su iškalta pėda, o antras - kryžiumì. Liter.: PK.
Pakalniu km., Svėdasu valsč., Rokiškio apskr. F 19.
Yra piliakalnis. Liter.: „Mūsu Senovè". Kn. II p. 11.
Pakalniц km., Velžio valsč., Panevėžio apskr. F 15.
Randama akmeniniu kirviuku. (J. Elisono medž.)
Pakalniu bk., Leliūnu valsč., Utenos apskr. H 19.
a) Yra piliakalnis, kuriame Višinskis, kasinèdamas, rado geležiniu padaru, akmenu ir pelenu. Liter.: PK, BSP, EAVS.
b) Ant piliakalnio buvo rasta Romos monetu. Liter.: PK.

Pakalniu km., Deltuvos valsč., Vilkmergès apskr. K 16.
a) Yra pilkapiu. Liter.: GV.
b) Yra kalva, vadinama Milžinkapiu, kurioje randama žmoniu kaulu ir senobiniu padaru. Liter.: PK.
Pakalniu vs., Raseiniu valsč. ir apskr. I 9.
Yra rasta akmeniniu padaru. Liter.: PK, DV. Invent.: K. M. M. Katal. 45, 145 Nr . Nr.
Pakalniškiu km., Skuodo valsč., Kretingos apskr. B 3.
Yra senkapis. (J. Girdenis.)

Pakalniškiu km., Betygalos valsč., Raseiniu apskr. I 11.
Ties P. yra du senkapiai: vienas, vadinamas Milžinkapiu, o antras - Žynkapiu. Liter.: DMA.

Pakalniškiu km., Ariogalos valsč., Kėdainiu apskr. I 12.
a) Ties Giniavos upe yra miľ̌inkapiu. Liter.: PK.
b) Randama akmeniniц kirviuku. Liter.: PK, DV. Invent.: K. M. M. Katal. 23, 71 Nr . Nr.
Pakalniškiu km., A. Panemunès valsč., Kauno apskr. M13.
a) Yra piliakalnis. (M. Batutis.)
b) Yra XVI šimtm. lietuviu kultūros senkapis. Liter.: SLD.

Pakalniškiu km., Gelvoniu valsč., Vilkmergės apskr. L 16.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: TN.
Pakalniškiu km., Naumiesčio valsč., Panevėžio apskr. F 14.
Yra kasinètu VI-VIII šimtm. Raginènu kultūros pilkapiu. Liter.: PK, SLD, E. Majevski. Kurhany w Pokalniszkach. Swiatow. t. II, A. S. Kurgany bliz d. Pokolniški, Kov. gub.
Pakalnuju km., Raseiniu valsč., ir apskr. I 9.
Yra rasta akmeniniu padaru. Liter.: PK, DV. Invent.: K. M. M. katal. 45, 145 Nr . Nr.
Pakarkliu km., Ariogalos valsč., Kėdainiu apskr. K 11.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Pakerniškiu km., Salako valsč., Zarasu apskr. F 22.
Randama akmeniniu padaru. Liter.: PK. Invent.: K. M. M. katal. 89, 140 Nr . Nr.
Pakeršnės km., Plungės valsč., Telšiu apskr. E 4.
Žvyrduobėj randama žmoniu kaulu. Liter.: PK.
Pakeršinės km., Degučiu valsč., Zarasu apskr. F 22.
Yra piliakalnis. Liter.: PK.
Pakiauliškiu km., Prienu valsč., Marijampolės apskr. O 13 Yra piliakalnis. SG t. XI.
Pakiršnės km., Naumiesčio valsč., Panevėžio apskr. F 1 Yra senkapis. (J. Elisono medž.)
Pakiškio km., Pandèlio valsč., Rokiškio apskr. C 18. Yra senkapis. Liter.: PK.
Paklonio km., Raseiniu valsč. ir apskr. I 10. Yra rastas akmeninis kirviukas. Invent.: К. M. M. katal. 59 Nr .
Paklebakiu km., Šaukėnu valsč., Šiauliu apskr. E 8.
a) Senkapis. Liter.: PK, DP. Invent.: K. M. M. lentel.: CXIX, CXX
b) Yra akmens gadynès sodybos liekanu. Invent. K. M. M.

Paklevos km., Pakruojo valsč., Šiauliu apskr. D 13.
Yra piliakalnis. Liter.: $P K$.

Pakrastu km., Surviliškio valsč., Kėdainiu apskr. H 13. Yra apkastas pylimu ir grioviu piliakalnis. (Autorius.)
Pakraušio dv., Baisogalos valsč., Kėdainiu apskr. G 12. Yra piliakalnis. Liter.: SGS.
Pakriaunio km., Obeliu valsč., Rokiškio apskr. D 21. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Pakrityžès km., Raguvos valsč., Panevėžio apskr. G 16. Tarp Nevėžio ir vieškelio yra pilkapiu. (K. Šulga.)
Pakruojo v. m., Šiauliu apskr. D 13.
a) Ties P. yra piliakalnis. Liter.: PK.
b) Ties P. yra XIV-XVI šimtm. lietuviu kultūros senkapis. Liter.: PK, SLD.
Pakuonio v. m., Kauno apskr. N 14.
Ties P. buvo rasta graži bronziné antkaklè, sudaryta iš šešiu grandinèliu, itvertu galais i sagtis. Liter.: MZP.
Palangos v. m., Kretingos apskr. E 1.
a) Ties P . buvo rastos liekanos akmens gadynės gintaro dirbtuvès. Liter.: SLD. Invent.: Muziejuje T. P. N. Vilniuje.
b) Naglio kalnas kai kuriu laikomas švedkapiu, o kitu - piliakalniuLiter.: BG. Jucewicz. Wspomnienie Žmujdzi.
c) Yra garsus Birutės kalnas, ant kurio, senovès padavimu, buvusi lietuviu stabmeldžiu šventovè. Liter.: BG, VP, BSP. „Vadovèlis po Palangä. 1922. 1924 m. „Klaip. Žin." 62 Nr.
d) Miestelyje rodoma du pylimai. Liter.: „Vadovèlis po Palanga". 1922.
f) P. apylinkèje yra daug senkapiu, vadinamu „kareiviu" bei „švedu" kapais. Liter:: L. Jucewicz. Wspomnienie. 1924 m . „Klaip. Žin," 62 Nr.
e) Yra rasta bronzine apiranké. Liter.: ŠSB.
i) Yra rasta Romos monetu. Liter.: SLD.

Palaukio km., Subačiaus valsč., Panevėžio apskr. E 16. Yra senkapis. Liter.: EAVS.
Palėvenio dv., Kupiškio valsč., Panevėžio apskr. E 11.
a) Yra piliakalnis. (A. Gutauskis.)
b) Žvyrduobėj iškasama žmoniu kaulu. (J. Elisono medž.)

Palèvenio km., Pandèlio valsč., Rokiškio apskr. D 18. Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PK.
Palečiu km., Pakruojo valsč., Şiauliu apskr. D 12.
a) Yra piliakalnis. Liter.: PK.
b) Ties Palio upe yra senkapis. Liter.: PK. Invent.: Mint. muz.

Palienio km., Josvainiu valsč., Kėdainiu apskr. I 13.
Yra rastas akmeninis kirviukaş. Invent.: K. M. M. Katal. 213 Nr.
Paliepio dv., Josvainiu valsč., Kėdainiu apskr. K 13.
a) Yra akmuo su iškalta pèda. (A. Makarevičius.)
b) Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.

Paliepio dv., Deltuvos valsč., Vilkme Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Palendrio dv., Kelmės valsč., Raseiniu apskr.
Yra apskritas piliakalnis, apkastas aplinkui grioviu. Liter.: PK, DP, SG t. IV.
Paliūniškio dv., Piniavos valsč., Panevėžio apskr. E 15. Yra miž̌inkapis. (J. Elisono medž.)
Palošio dv., Palioniu valsč., Ašmenos apskr. O 22. Yra 15 degintu lavony laidojimo pilkapiu. Liter.: PV.
Polstakil km., Lydos apskr. R 18. Yra pilkapiu. Liter.: SP.
Palukščio km., Varniu valsč., Telšiu apskr. F 6. Yra Alkos kalnas. Liter.: KL.
Palumpiu km., Pagėgiu apskr. K 6.
Yra nedegintu lavonu prūsu B laikotarpio kultūros senkapis. Liter.: HK.
Pamernecku km., Taujènu valsč., Vilkmergės apskr. I 17.
Yra XIV—XVI šimtm. kultūros senkapis. (K. Šulga.)
Pamarniku km., Kupiškio valsč., Panevėžio apskr. E 17. Yra kasinètu VI-VIII šimtm. Raginènu kultūros pilkapiu. Liter.: SLD, OP, Otčiot I. Arch. Kom. za 1909-10 g.
Pamiškio km., Vievio valsč., Traku apskr. N 17.
Ties P. yra 5 pilkapiai. Liter.: PV.
Pamiškio km., Pasvalio valsč., Biržu apskr. C 15. Ties Mūšos upe yra senkapis. Liter.: EAVS.
Pamituvio km., Girkalnio valsč., Raseiniu apskr. I 11. Yra rasta akmeniniu kirviuku. Invent.: K. M. M. katal. $49,137 \mathrm{Nr}$. Nr,
Pamituvio Stoniu km., Girkalnio valsč., Raseiniy apskr. K 10. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK. Invent.: K. M. M. katai. 108 Nr .
Panikio dv., Šakiy apskr. L 10.
Ties Nikios upe yra piliakalnis. Liter.: „Del žynio Ilgio".
Pamockio km., Raudènu valsč., Šiauliu apskr. D 8. Prie Raudènu-Šilènu kelio yra grupé pilkapiu. Liter.: KL.
Pamusio dv., Varėnos valsč., Alytaus apskr. Q 16.
a) E. Volterio ir V. Šukevičiaus kasinèti Vilniaus žemès VIII-IX šimtm. kultūros pilkapiai, su degintu lavonu laidojimais. Liter.: SLD, SPK, SSB, PV, ŠP, W. Szukiewicz. „Kurhany cialopalne w Pomusiu".Invent.: Viln. muz. Katal. $606-680 \mathrm{Nr}$. Nr. ir Muziejuje T. P. N. Vilniuje.
b) Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: ŠNK. Invent.: Viln. muz. Katal. 765 Nr .

Pamusio dv., Musninku valsč., Vilkmergės apskr. M 16. Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: TN.
Pamusio km., Taujènu valsč., Vilkmergės apskr. I 17. Ties Mūšos upe yra senkapis. (K. Šulga.)
Pamusio km., Linkuvos valsč., Šiauliu apskr. C 13. P. lauke rasta senoviniu šarvu. Liter.: PK.

Panemunėlio v. m., Rokiškio apskr. D 19.
a) Ties Nemunèliu yra piliakalnis. Liter.: PK.
b) Ant Velnupio kalno randama senobiniu padary. Liter.: EAVS.
c) Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PK. Invent.: K. M. M. katal. 192, 198, 201, 207 Nr . Nr.
Panemunės dv., Jurbarko valsč., Raseiniu apskr. K9.
a) Kasinėtas XVI Šimtm. kultūros senkapis. Liter.: SLD.
b) Rasta Liucino X šimtm. kultūros padaru. Liter.: SLD.

Danemunyku km., Alytaus valsč. ir apskr. P 14.
Yra akmens gadynés sodybos liekanu. Liter.: PV.
Panevèžys, apskrites miestas. F 15.
a) Nevěžio ir Juostos upiu santeklyje yra pilkapiu su XV-XVI simtm. padarais. Liter.: PK, BSP, „Ponevèž". Pam. kn. Kov. gub. na 1905 g, (Žiūr. Pajuostès dv.)
b) Plūkiu $g$-vèje yra rodomi švedkapiai. (J. Elisono medž.)
c) Senamiestyje rodomas prancūzkapis. (J. Elisono medž.)
d) Ties Senamiesčiu pil. Gumbos lauke yra keli dideli akmenys: ant vieno iš ju yra iškalta „pedda", o ant kitu - po 4 idubimus. (J. Elisono medz̆.)
f) P. apylinkėje rasta graži bronzinė apikaklė su praplatintais galais. Liter: PK.
e) P. apylinkėje randama akmeniniu padaru. Invent.: K. M. M. katal. $337-340 \mathrm{Nr}$. Nr.
Panoriu dv., Vievio valsč., Tráku apskr. N 17.
a) Yra pilkapiy. (Autorius.)
b) Dě̌iniajame Neries krante yra keli pylimai. Liter.: PV.

Panoriu km., Žasliu valsč., Tráku apskr. M 16.
a) „Kapinèliu" kalvoj iškasama žmoniu kaulu ir senovišku padaru. ( $P$. Pakarklis.)
b) Ties P. miškelyje yra pilkapiu. (P. Pakarklis.)
c) Yra senkapiai bei „totorkapis", ant kuriu seniau buvo daug akmenu. (P. Pakarklis.)
d) Pil. J. Jurevičiaus buvo rastas akmuo su totorišku parašu. Liter.: „Rytas" 1925. 248 N.
Panudžiu km., Šaukėnu valsč., Šiauliu apskr. F 9.
a) Ties Nudos ežeru miške yra milžinkapiu.
b) Yra „Didysis" akmuo, apie kuri pasakojama daug padavimu. (K. Avižonis.)

Paožio km., Girkalnio valsč., Raseiniu apskr. K 9. Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Paparčiu bk., Žasliu valsč., Tráku apskr. L 16.
a) Yra Pilies Kalnas, ant kurio, pasakojama, senovéje buvusi pilis. Liter.: BSLP, PV, BSP.
b) Yra piliakalnis, vadinamas „Žydkapiu". (Autorius.)
c) P. laukuose buvo išariama nedideliu moliniu puodu, apie kuriuos žmonés stebẻdamiesi sakydavo, kad jie žeméje auge (Autorius.)
d) Rasta arabišku monetu. Liter.: GNL.
e) Randama akmeniniu kirvìuku. (Liter.: „Katal. vystavki IX arch. sjiezda".
Paparčiu km., Eržvilko valsč., Tauragės apskr. I 9. Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 98 Nr .
Paparčiu km., Sedos valsč., Mažeikiu apskr. C 5. Yra apskritas piliakalnis. Liter.: PK.
Paparčiu dv., Žasliu valsč., Tráku apskr. M 16. Piliakalnis. (Autorius.)
Papjauniu km., Švèkšnos valsč., Tauragės apskr. H3.
a) Rastas akmeninis kirviukas.
b) P. beržyne yra akmuo su iškaltomis ant jo Šienpiūvio (Orijono) žvaigždèmis. (A. Klumbys.)
Papilys, valsčiaus miest., Šiauliu apskr. C 8.
a) Ties P. yra du piliakalniu. Vienas piliakalnis yra ties miesteliu, ir ant jo dabar yra irengtos kapinés, o kitas kiek toliau - ant dešiniojo Ventos upès kranto - ir vadinasi Pašalpos Kalnas. Liter.: PK, KZ̈G, VP, KL.
b) Yra senkapis, kuriame randama daug bronziniu pagražinimu. Liter.: PK. Invent.: K. M. M. lentel. CXXXIV.
c) Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.

Papilys, v. m., Biržu apskr. C 17.
Reformatu bažnyčios sienoje yra imūrytas akmuo, laikomas stebuklingu. (Autorius.)
Papilio km., Obeliu valsč., Rokiškio apskr. D 20.
Ties P. yra keturkampes piramidos pavidalo piliakalnis. Liter.: PK, EAVS., L. Krzywicki: „Pilkalnia pod wsią Petraszunami".
Papilio km., Kupiško valsč., Panevėžío apskr. E 18.
a) Ties P. yra nukirsto kūgio pavidalo piliakalnis. Liter.: PK, EAVS.
b) P. laukuose randama senovišku padaru. Liter.: PK.

Papilio km., Subačiaus valsč., Panevėžio apskr. F 17. Piliakalnis. Liter: EAVS.
Papilio km., Švèkšnos valsč., Tauragės apskr.
Žiūrèk Skomantu km.

Papilio km., Kražiu valsč., Raseiniu apskr. G 8.
Ties P. yra piliakalnis, ties kuriuo randama daug plytgaliy. Liter.: PK, SGS.
Papilio km., Buivydžiu valsč., Vilniaus apskr. N 21.
Piliakalnis. Liter.: Gen. št. žemèl., dydrodis $1: 100000$, (vokiškas) lapas R 22.
Papiliakalnio km., Linkmenu valsč., Utenos apskr. H 22.
Ties Linkmenu ir Ukoju ežeru yra piliakalnis. Liter.: PV, Wisła t. III.
Papiliškiu vs., Švenčioniu apskr. L 22.
a) Piliakalnis. (Autorius.)
b) Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PV.

Papiliškiu (Popieliszki) km., Šimoniu val., Panevėžio ap. F 18.
Piliakalnis. Liter.: Gen. št. žem., dydr. 1:100 000 (vokiškas) lapas Q 19.
Papiškiu km., Pušaloto valsč., Biržu apskr. D 14.
P. lauke yra milžinkapis. Liter.: EAVS.

Papravalio km., Zablotiškio valsč., Švenčioniu apskr. I 22.
a) Yra 65 pilkapiai su nedegintu lavonu laidojimais, Liter.: PV.
b) P. lauke rasta geležinè ietis. Liter.: PV.

Papušio km., Naumiesčio valsč., Panevėžio apskr. F 14.
a) Yra apskritas apvestas aplinkui grioviu piliakalnis. Liter.: PK, EAVS.
b) I pietus nuo P. yra apie $0,5 \mathrm{klm}$. ilgio pylimas, vietomis iki 4 mtr . aukščio. Liter.: PK.
c) Yra pilkapiu, vadinamu milžinkapiais. Liter.: EAVS.
d) Ant išpūstyto smélingo kalno randama senobiniu padaru. Liter.: EAVS.

Parodūnio km., Rodūnės valsč., Lydos apskr. S 18.
Rastas akmens gadynés padaras. Liter.: ŠP, ŠSK, ŠNK.
Paravičiu km., Biržu valsč. ir apskr. B 17.
a) Yra pylimu.
b) Yra keli akmenimis apdèti pilkapiai.
c) Kasant pylimus, randama žmoniu kaulu. Liter.: PK.

Paraviu dv., Papilio valsč., Biržu apskr. C 17.
Statant dvaro trobesius, buvo randama žmoniu kaulu ir senobiniu bronzos pagražinimu. Liter.: PK.

Parečioniu km., Tarnavos valsč., Lydos apskr. U 19.
Yra senkapis, vadinamas Švedkapiu. Liter.: PV.
Parijos vs., Pabaisko valsč., Vilkmergės apskr. K 17.
P. lauke randama senobiniu padary. Liter.: PK.

Parūdinès dv., Aluntos valsč., Utenos apskr. I 18.
a) P. miške yra piliakalnis.
b) Per raistą ties piliakalniu eina nugristas azzuoliniais rąstais kelias. (G. Skripka.)

Parveniškiy km., Zablotiškio valsč., Švenčioniu apskr. I 22. Randama akmeniniu kirviuky. Liter.: PV.
Pasadnyku km., Gėtvoniu valsč., Vilkmergės apskr. L 16. Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: TN.
Pasakurinės dv., Šilavos valsč., Raseiniu apskr. G 10. Yra „pilis". Liter.: VP.
Pasalčiu km., Beniakainiu valsč., Vilniaus apskr. R 19. Rastas akmeninis plaktukas. Liter.: PV.
Pasamonio km., Gaidès par., Zarasu apskr. G 24. Kasinėti pilkapiai su degintu lavonu laidojimais. Liter.: ŽaG.
Paskarbliskiu km., Kvėdarnos valsč., Tauragès apskr. H 5. Ties P. yra milžinkapiai. Liter.: KL.
Paskuburliu km., Kaltinėnu valsč., Tauragės apskr. G 7.
a) Ties P. yra piliakalnis, vadinamas Skuburliy Kalnu. Liter.: PK.
b) Ant Skuburliu Kalno randama bronziniu ir geležiniu padaru. Liter.: PK.
c) Rastas iš rago padarytas kirviukas. Liter.: PK.

Paspaučio km., Kražiu valsč., Raseiniu apskr. Yra du pilti kalnai: Spaustis ir Spaučiukas. (K. Avižonis.)
Pasruju km., Alsėdžiu valsč., Telšiu apskr. C 5.
Yra Poniu bei Paneliu Kalnas, ant kurio, pasakojama, senoveje buvusi šventové. Liter: PK.
Pastovio v. m., Švenčioniu apskr. K 25.
Kasinēti Raginènu VI-VIII šimtm. kultūros pilkapiai. Liter.: PK, SLD.
Pasvalio v. m., Biržu apskr. C 15.
Tolotos ir Mūšos upiu santakoje yra piliakalnis. Liter.: PK, BSP, SG t. XIII.
Pašalteikiu km., Klaipedos apskr. Yra piliakalnis, vadinamas Ragokalniu. Liter.: HK.
Pašaltonės km., Šimkaičiu valsč., Raseiniu apskr. I 9.
a) Rasta bronzine sagtis. Invent.: K. M. M. lentel. CXVIII.
b) Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PK, DV. Invent.: K. M. M. katal. 325.
Pašalupio km., Raseiniu valsč. ir apskr. K 7. Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 51 Nr .
Pašiekštės km., Kuktiškio valsč., Utenos apskr. I 20. Yra pilkapiu, vadinamu Švedu Kapais. (S. Bakanas.)
Pašilio km., Rumšiškiu valsč., Kauno apskr. M 14. Miške yra apie 100 pilkapiu. Liter.: PK.
Paškaičiu dv., Betygalos valsč., Raseiniu apskr. I 10.
P. lauke tessiasi $0,5 \mathrm{klm}$. ilgio kalnas, vadinamas Nugara; kasant jame žvyriu, randama žmoniu kaulu ir senobiniu padaru. Liter.: PK.

Paškiškiu km., Eržvilko valsč., Tauragės apskr.
Rasta akmeniniu padary. Liter.: PK, DV. Invent.: K. M. M. katal. 117, 144 Nr . Nr.
Paškoniu km., Palianu valsč., Ašmenos apskr. O 22. Yra 5 pilkapiai. Liter.: PV.
Pašlavančiu km., Mikališkio valsč., Marijampolès apskr. O 12.
a) Yra 200 žingsniu aplinkio ir 10 mtr . aukščio piliakalnis. Liter.: RSP, TSL, SG t. II.
b) Ties piliakalniu buvo iškasta žmoniu kaulu. Liter.: TSL.

Pašumenos km., Švenčioniu valsč. ir apskr. K 22. Yra apie 50 pilkapiu. Liter.: PV.
Pašušvio dv., Ariogalos valsč., Kèdainiu apskr. I 12.
Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK, DV. Invent.: K. M. M. katal. 10 Nr .
Pašušvio dv., Krakiu valsč., Kėdainiu apskr. H 12.
a) Kalnelis, ant kurio dabar stovi varpiné, laikomas pilim, Liter.: Lietuva. 1925. 92 Nr . GK.
b) „Žvyrduobėje" iškasama gražiu bronziniu padaru. Liter.: PK. Invent.: K. M. M. ir Vilniuje T. P. N. muziejuje.
c) Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 33 Nr .

Pašvenčio km., Jurbarko valsč., Raseiniu apskr. L 7.
Ant Vingiu Kalno iškasama žmoniu kaulu ir senovišku padaru. Liter.: Trimitas. 1924. 208 Nr .
Pašvènio km., Ašmintos valsč., Marijampolès apskr. O 14.
a) Pil. B. Kemėżiaus lauke yra piliakalnis.
b) Netoli piliakalnio yra senkapis, vadinamas Miežioku Kapais.
c) P. laukuose dažnai randama akmeniniu kirviuku. (M. Batutis.)

Pašventies vs., Švenčioniu valsč. ir apskr. K 23.
Yra 30 pilkapiu, iš kuriu keletas yra apdeti aplinkui akmenimis. Liter: PV.
Pašventupio km., Pakuonio valsč., Kauno apskr. N 14.
Ties P. yra du piliakalniu. (M. Batutis.)
Pašvitinio v. m., Šiauliu apskr. C 12.
I bažnyčios siena yra imūrytas akmuo su dubeniu 15 cm . skersmens ir 10 cm . gylio (J. Bekeris.)
Patalmušélio km., A. Panemunės valsč., Kauno apskr. N 14. Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 277 Nr.
Pátaroniu bk., Alovès valsč., Alytaus apskr. Q 14.
a) Yra piliakalnis. Liter.: RSV, Wista, III t.
b) Ties piliakalniu yra dveji pilkapiai. Liter.: Wisla, III t.
c) P. laukuose daz̆nai randama akmeniniu padaru. Liter.: Wisla, III $t$.

Patumšiu km., Luokės valsč., Telšiu apskr. E 7.
a) Kasinèti lietuviu XVI šimtm. kultūros senkapiai. Liter.: PK, DP, SLD. Invent.: K. M. M. lentel. LXIII-LXV.
b) P. lauke yra keli kryžium sudéti akmenys; pasakojama, kad čia esas palaidotas karo vadas. Liter.: PK.
Paulaičiu km., Švėkšnos valsč., Tauragės apskr. H3.
a) Yra pilalė. Liter.: KŠS, „Laisve"" 1921. 949 Nr .
b) Ties Ašvos upe yra Žiogu Kalnas, kuriame, kasant rūsius, iškasama žmoniu kaulu ir senovišku padaru. Liter.: KŠS.
c) Ties Žiogu kalnu per Ašvą eina Švedu brasta. Liter.: KSS.

Paulavičiu km., Borūnu valsč., Ašmenos apskr. Yra 4 pilkapiai. Liter.: ZKO.
Pauliu km., Varėnos valsč., Alytaus apskr. R 15. Yra akmens gadynés sodybos liekanu. Liter.: PO, ŠP, ŠSK.
Paupiu (Paupen) km., Klaipėdos apskr. Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: Dr. Scheu'aus muz. Siluteje.
Paupynės vs., Luokės valsč., Telšiu apskr. D 7. Senkapis. Liter.: SGS.
Paüžuoliu km., Taujènu valsč., Vilkmergės apskr. S 17. Ties Mūšos upe yra senkapis. Liter.: PK.
Pavandenio bk., Varniu valsč., Telšiu apskr. F 7.
a) Ties P. yra Sprūdu ir Moteraičio kalnai, kuriuose yra piliakalniai. Liter.: PK, KŽS, VP, KL. Invent.: Pavandenio prad. mokykl.
b) „Kokules" lauke yra senkapis. Liter.: PK.
c) Durpyne ties Sprūdu kalnu rasti du akmeniniai kirviukai. Liter.: PK.

Pavasupio km., Nočios valsč., Lydos apskr. S 16 „Balto kalno" lauke yra akmens gadynes sodybos liekanos. Liter.: PV, ŠP.
Pavažinčiu II vs., Kuktiškio valsč., Utenos apskr., H 21. P. lauke yra 10 pilkapiu su degintu lavonu laidojimais. Liter.: PV.

Paveisininku km., Veisėju valsč., Seinu apskr. S 12. Piliakalnis. Liter.: Lietuva. 1925. 145 Nr.
Paverkšnio pv., Raseiniu valsč. ir apskr. I 10. Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 24 Nr ,
Paveroniu km., Varėnos valsč., Alytaus apskr. Q 16.
a) Yra akmens gadynès sodybos liekanu. Liter.: PV. Yra pilkapiu. Liter.: PV.
Pavėsaičiu km., Piniavos valsč., Panevėžio apskr. F 14. Yra pilkapiu. (J. Elisono medž.)
Pavidavos km., Eržvilko valsč., Tauragės apskr. K 9. Yra rasta akmeniniu padaru. Liter.: PK, DV. Invent.: K. M. M, katal. 78, 82, $162 \mathrm{Nr} . \mathrm{Nr}$.

Paviečiu km., Eržvilko valsč., Tauragės apskr. I 8. Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal.: 164 Nr.
Povilancku km., Naumiesčio valsč., Panevėžio apskr. F 14. Yra senkapis (J. Elisono medž.).

Pavilkijos km., Lekėčiu valsč., Šakiu apskr. L11. Yra senkapis. Liter.: MVA.

Pavirvytès km., Tryškiu valsč., Šiauliu apskr. C 7. Rastas senoviškas kalavijas. Invent.: K. M. M. lentel. LXXXII.

Pavištyčio km., Vištyčio valsč., Vilkaviškio apskr. Q 8. Yra piliakalnis ( $K$. Račyla).
Pažagėnu km., Velžio valsč., Pánevėžio apskr. F 15. Senkapis (J. Elisono medž.).
中nžarčio km., Marijampolès apskr.
Ties P. yra apie 50 pilkapiu. Liter.: SP, LK, Budzinskii: „Archeol. raziskanija v Suvalksk. g".
Pažeimio dv., Žeimelio valsč., Šiauliu apskr. B 13. Yra milžinkapis (J. Petronyte).
Pažemiškio km., Zarasu apskr. G 23.
Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 242 Nr.
Pažeriu km., Skaudvilės valsč., Tauragės apskr. H 7.
Karnagos lauke yra kažkokiu trobesiu pédsakai. Liter.: Lietuva 1925. 189 Nr .

Pažieviškiu km., Panevèžio apskr. D 18.
Rasta senoviška spižinė granata. Liter.: PK, GV.
Pažumbio km., Piniavos valsč., Panevèžio apskr. E 15. Senkapis. (J. Elisono medž.)

Pelaniškiu km., Pašvitinio valsč., Šiaulhu apskr. C 13. Yra apvalus piliakalnis, 60 žingsniu ilgio ir 25 žingsniu pločio. Liter.: PK, KZ̆S.

Peldžiūnu km., Girkalnio valsč., Raseiniu apskr. I 10.
Rastas akmeninis kirviukas. Liter. PK, DV. Invent.: K. M. M. katai. 168 Nr .

Peleniu km., Kuktiškio valsč., Utenos apskr. H 20.
a) Yra milžinkapis. Liter.: PV.
b) Rastas titnaginis kirviukas. Liter.: PV.

Pelenu km., Baisogalos valsč., Kėdainiu apskr. H 12.
Prie Dotnuvèlés upés yra piliakalnis $7 \times 6 \times 4$ sieksn. didumo. Liter.: PK, KŽS.

Pelešiniu km., Šimoniu valsč., Panevèžio apskr. F 18.
Yra Raganu kalnas, ant kurio, degindavę raganas. Liter.: „Mūsu Senove", 1 kn. 425 p.ssl.
Pelikoniu km., Giedraičiu valsč., Vilkmergès apskr. L 19.
Yra 57 sieksniu ilgio, 27 sieksn. pločio ir 10 sieksn. aukščio piliakalnis. Liter.: PV.
Pelikoniu km., Iezno valsč., Alytaus apskr. O 14. Piliakalnis. Liter.: PV.
Pelyšiụ km., Subačiaus valsč.. Panevėžio apskr. F 17.
a) Piliakalnis. Liter.: PK, G 8.
b) Yra senkapis (J. Elisono medž.).

Pelkupiu ikm., Švèkšnos valsč.,' Tauragės apskr.
Kasant bulvèms rūsius, randama bronziniu papuošalu, o 1924 m . rado bronzini puodeli. (A. Klumbys.)
Perelomy km., Ožės (Hožos) valsč., Gardino apskr. U 13. Ties P. rodomi pèdsakai senobinės lietuviu Perlos pilies, kryžiuočiu sudegintos 1378 m . Liter.: PG.
Peresiolkos km., Ožès valsč., Gardino apskr. V 13. Yra akmens gadynés sodybos liekanu. Liter.: PG, GPN.
Perkaliu km., Balninku valsč., Vilkmergès apskr. I 18. Ties Krūminès ežeru yra piliakalnis (Autorius).
Perkūnkiemio km., Vievio valsč., Tráku apskr. N 16. Miške yra 6 pilkapiai su nedegintu lavonu laidojimais (Autorius).
Perlojos bk., Varènos valsč., Alytaus apskr. R 15.
a) Dešiniajame Merkio krante ties Mindžiūnos žiotimis yra senobinés mūrinés pilies griuvèsiai. Liter.: PV.
b) Yra akmens gadynės sodybos liekanu. Liter.: ŠP, ŠSK.
c) Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: SNK. Invent.: Viln. muz. katal. $772-775 \mathrm{Nr} . \mathrm{Nr}$.
d) P. lauke yra 4 senkapiai lietuviu XVI šimtm. kultūros. Liter.: PV.
f) Yra iš akmenu sudeta kalva. Liter.: PV.

Pernaravos v. m., Kèdáiniu apskr. I 12.
a) Yra Alkos kalnas. Liter.: SGS.
b) Kasinétì senkapiai lietuviu XIII šimtm. kultūros. Liter.: SLD. Invent.: K. M. M. lentel. LXVIII-LXXIV ir CXLVII
c) Dažnai randama akmeniniu kirviuku. Invent.: K. M. M. katal. 42, 56, 107, 278, 363 Nr. Nr.
Peršikiu km., Merkinės valsč., Alytaus apskr.
Yra senkapis, kuriame randama bronziniu padaru. Liter.: PV.
Peršiukštu vs., Švenčioniu apskr. K 22.
Kasinėti Vilniaus žemés VIII-IX šimtm. kultūros pilkapiai. Liter.: PV, SPK.

Pesliu km., Anykščiu valsč., Utenos apskr.
Rastas akmeninis kirviukas. (A. Rimkiütè.)
Peštuvènu dv., Iezno valsč., Alytaus apskr. O 15.
P. miške yra 10 pilkapiu. Liter.: PV.

Petkuškiu km., Nočios valsč., Lydos apskr. S 17.
Yra senkapis su degintu lavony laidojimais. Liter.: ŠSB.
Petrašiūnu km., Pažáislio valsč., Kauno apskr. M 13. Yra akmens gadynés sodybos liekanu. Liter.: SLD.
Petrašiūnu km., Obeliu valsč., Rókiškio apskr. E 20.
Yra apvalus $55 \times 35 \mathrm{mtr}$. piliakalnis, kasinètas 1909 ir 1910 m . L. Kšivickio, kuris aptiko jame neolito gadynès IV-VII šimtm. padaru. Liter.: PK, EAVS, KPM, L. Krzywicki: „,Pilkalnia pod wsią Petraszunami", „Otčet Jmp. Arch. Kom. za 1909-10 g". Invent.: K. M. M. katal. 289-302 Nr. Nr.
Petrausku km., Molėtu valsč., Utenos apskr. K 18. Yra Velniūkščio pèdos akmuo (M. Buačytè).
Petriškiu dv., Rumšiškiu valsč., Kauno apskr. M 15.
P. lauke randama senovišku ginklu. Liter.: SG t. XIV.

Petreliu km., Šilutės apskr. H 3.
a) Rastas jaunesniojo bronzos gadynės laikotarpio padaras. Liter.: HK.
b) Rasta Romos monetu. Liter.: HK.

Petrikaičiu km., Kelmès valsč., Raseiniu apskr. F 8.
$C_{i a}$ buvo 12 akmenu, sudètu tiesia linija arti vienas kito ir vadinamu „vesele". Pasakojama, kad tai buvę suakmenèje vestuvninkai. Liter.: PK.

Petrošku km., Veiseju valsč., Seinu apskr. S 12.
a) Yra piliakalnis. Liter.: Lietuva 1925. 145 Nr .
b) Eglinės lauke yra akmeniniu pilkapiu, vadinamu krūsniais. Liter.: Lietuva 1925. 145 Nr .
Pėžaičiu km., Klaipėdos apskr.
Senkapis, kuriame randama daug bronzos padaru. Invent.: Dr. Scheu'aus muz. Silutèje.

Pidienio km., Linkmenu valsč., Utenos apskr. H 22.
Ant ežero kranto yra piliakalnis, vadinamas Karalienės kalnu. Liter.: PV.
Piepaliu km., Babtu valsč., Kauno apskr. L 12.
Ant dešiniojo Nevèžio upès kranto yra piliakalnis. Liter.: MVA, SGS.
Pieriškiụ km., Nemunaičio valsč., Alytaus apskr.
a) Randama akmeniniu kirviuku.
b) Yra mišku apauges milžinkapis. (V. Padegimas.)

Pijory km., Taujènu valsč., Vilkmergės apskr.
Ties Mūšos upe yra senkapis. (K. Šulga.)

Piktupènu km., Pagėgiu apskr. K 6.
a) Piliakalnis. Liter.: HK.
b) Iškasta keletas bronziniu padaru. Liter.: „Klaip. Žin.", $1925 \mathrm{~m} ., 251 \mathrm{Nr}$.

Pilaitès km., Telšiu apskr. F 5.
Piliakalnis. Liter.: G. št. žem., dydr. 1:100 000; (vokišk.) lapas K. 19, (Pilajcie.)
Pilales km., Seinu apskr. R 11.
Piliakalnis. Liter.: G. št. žem. dydr. 1:100 000; (vok.) lapas M 25 (Pilele).
Piliagrindos km., Gervèčiu valsč., Švenčionu apskr. O 23. Piliakalnis. Liter.: G. št. žem. dydr. 1:100 000; lapas S 23 (Piligrinda).
Piliagristos km., Linkmenu valsč., Utenos apskr. I 22.
Piliakalnis. Liter.: G. št. žem. dydr. 1:100 000; lapas S 20 (Piligrinda).
Piliakaimio km., Gardino apskr. X 16. Piliakalnis. Liter.: G. št. žem. dydr. 1:100 000; lapas P 27 (Pilevsia).
Piliakalnio vs., Panevėžio apskr. E 15. Piliakalnis. Liter.: G. št. žem. dydr. 1:100 000; lapas P 18 (Pilokalnia ties „Kriklèny").
Piliakalniu km., Paupinės valsč., Zarasu apskr. Piliakalnis. Liter.: Apgyv. v. sąr. 535 p.
Piliakalniu km., Antazavės valsč., Zarasu apskr. E 21. Piliakalnis. Liter.: Gen. št. žem. dydr. 1:100000; (vokišk.) lapas S 18 (Piliakalny).
Piliakalniu km., Salako valsč., Zarasu apskr. Piliakalnis. Liter.: Apg. viet. sar.
Piliakalniu km., Imbrado valsč., Zarasu apskr. E 22. Piliakalnis. Liter.: G. št. žem. dydr. 1:100 000; lapas S 18 (Pilikalnje).

Piliakalnio km., Smalvos valsč., Zarasu apskr. F 23. Piliakalnis. Liter.: Apg. vietu sąraš.
Piliakalniu km., Kriaunu valsč., Rokiškio apskr. Piliakalnis. Liter: Apg. vietu sąraš.
Pillakalnio km., Debeikiu valsč., Utenos apskr. Piliakalnis. Liter.: Apg. vietu sąraš.
Piliakalnio km., Utenos valsč. ir apskr. H 20. Piliakalnis. Liter.: G. št. žem. dydr. 1:100 000; (vokišk.) lapas R 20 (Pilakolnie).
Piliakalnio km., Traupio valsč., Vilkmergès apskr. K 15. Piliakalnis. Liter.: PK, GV, TN, SG t. VIII.
Piliakalniu km., Kamaju valsč., Rokiškio apskr. Žiūrèk Baušiškiy km.

Piliakalnio vs., Šėtos valsč., Kėdainiu apskr. I 14. Yra apvalus $150 \times 30$ žingsniu piliakalnis. Liter.: PK.
Piliakalnio km., Nemenčino valsč., Vilniaus apskr. M 20. Piliakalnis. Liter.: PV, SG t. VIII.
Pililakalnio km., Liubavo valsč., Marijampolės apskr. Q 10. Piliakalnis. Liter.: Apgyv. v. sąr. 135 p.
Piliakalnio km., Kalvarijos valsč., Marijampolės apskr. O 10. Piliakalnis. Liter.: G. št. žem. dydr. 1:100 000; (vokišk.) lapas N 23 (Piliakalnja).
Piliakalnio km., Liudvinavo valsč., Marijampolès apskr. O 11. Piliakalnis. Liter.: Gen. št. žem. dydr. 1:100 000; (vokišk.) lapas N 23 (Piliakalnja).
Piliakalnio km., Vilkaviškio apskr.
Pil. Junkeliūno lauke yra pylimu apvestas piliakalnis. Liter.: KSP. Wisla t. III, SG t. VIII., „Lietuva". 1926. 204 Nr.
Piliakalnio km., Paežeriu valsč., Vilkaviškio apskr. Piliakalnis. Liter.: Apgyv. v. sąr. 466 p.
Piliakalnio km., Nemunaičio valsč., Alytaus apskr. Q 14. Piliakalnis. Liter.: PV.
Piliakalnio km., Stakliškiu valsč., Alytaus apskr. Piliakalnis. Liter.: Apgyv. v. sąr. 21 p.
Piliakalnio km., Seiriju valsč., Alytaus apskr. R 13. Piliakalnis. Liter.: Gen. št. žem. dydr. 1:100 000; (vokišk.) lapas 025 (Pilokalnie).
Pilialaukio km., Traku apskr. O 18.
a) Piliakalnis. Liter.: G. št. žem. dydr. 1:100 000, lapas Q 23 (Pilolovko).
b) Senkapis. Liter.: PV.

Piliatiškio pv., Traku apskr. M 19.
Piliakalnis. Liter.: G. št. žem. mast. 1:100000, (vokišk.) lapas Q 22 (Pilaiciszki).
Piliakoniu km., Iezno valsč., Alytaus apskr. O 14.
a) Piliakalnis (M. Batutis).
b) Randama akmeniniu kirviuku (M. Batutis).

Pilès km., Telšiu apskr. D 6. Piliakalnis. Liter.: SGS.
Pilès km., Kaltinėnu valsč., Tauragės apskr. G 7. Žiürèti Kaltinènu v. m.
Piliškiu km., Biržu apskr. B 15.
Piliakalnis. Liter.: G. št. žem. dydr. 1:100 000, lapas P 16 (Piliszki).
Pilkalnio km., Švenčioniu apskr. L 24.
Piliakalnis. Liter.: G. št. žem. dydr. 1:100 000; lapas T 21 (Pilkalnia).

