## III.

## Archeologiniụ Lietuvos paminklụ sąrašas.")

Norèdamas šiuo savo darbu patiekti tik medžiaga Lietuvos archeologijai, paduodu saraša visu Lietuvos vietu, pasižyminčiu kuriomis nors archeologinėmis liekanomis, nurodydamas pačius archeologinius paminklus ir literatūra, kurioje tie archeologiniai paminklai minimi ir kuriuose yra tyrinétoju paminklu inventorius.

Siam archeologiniu Lietuvos paminklu sarašui sunaudoti ne tik literatūros šaltiniai bei mano paties surinktos žinios, bet ir visi pranešimai iš viéu tu žmoniu, kurie atsiliepe ì mano pakvietima rinkti žinias apie senovinius paminklus, ir taip pat žinios apie senovès paminklus, surinktos Panevèžio mokyklose p. J. Elisono ir žinios, surinktos 1926 m . Švietimo Ministerijos išleistu aplinkraščiu.

## A. ${ }^{2}$ )

Abromiškiu dv., Kietaviškiu valsč., Traku apskr. Nr. 16. Ties dvaru yra 8 apskriti pilkapiai nuo 1 iki 2 mtr . aukščio. Liter.: PV. Acokavu km., Šiaulenu valsč., Šiauliu apskr. F 11.

Pelkėje esančiame Laimés Naštos kalnelyje randama žmoniu griaučiu (K. Buračius).

[^0]Adakavo bk., Skaudvilès valsč., Tauragès apskr. H. 8.
Ad. apylinkeje yra keli pilkapiai, sudaryti iš sustatytu ratu akmenu su keliais akmenimis viduryje. Invent.: apikaklè, apiranke ir 4 bronzinès fibulos, laikomos geležies laikmečio dirbiniais, sudètos Mintaujos muziejuje. Liter.: PK, SLD, J. Loboiko „Groby olbrzymie na Žmujdzi" (,,Dzien. Will" t. II. 1823).
Agelaičiu km., Betygalos valsč., Raseiniu apskr. H. 11.
a) Ties Užpaliu pelkèmis yra kalnelis, vadinamas Milžinkapiu. Liter.: PK, GK.
b) Tarp Agelaičíu ir Žveigiu km. yra Ožnugario pylimas. Liter.: KGM.

Aiduku km., Švèkšnos valsč., Tauragès apskř. H 4.
Aid. lauke buvo išartas akmuo su iškaltomis krotelèmis. (A. Klumbys.)
Aigeliu km., Molėtu valsč., Utenos apskr. 120.
a) Šiauriniame Melkestros ežero gale yra pusiasalis, vadinamas Šventaragiu. Žmonés pasakoja, kad čia stovèjusi bažnyčia ir buvusios kapinès. Ariant randama žmoniu griaučiu, moliniu indu šukiu ir ivairiu senobiniu padaru.
b) Pil. V. Żvynio lauke yra keturkampio stulpo pavidalo akmuo. (Autorius.)
Akmenės dv., Kražiu valsč., Raseiniu apskr. G 8. Yra piliakalnis, vadinamas Papilales kalnu. Liter.: SGS.
Akmenės km., Subačiaus valsč., Panevėžio apskr. E 17.
Ties Lėvens upe, beržyne, yra daug pilkapiu, vadinamu Karžygiu kapais. Liter.: EAVS.

## Akmoniškiu km., Šilutès apskr. I 4.

Ant Šyšos upés kranto yra du piliakalniai, vienas vadinamas Švedu kalnu, o antras Pilimi. Liter.: HK, TK (KI. Ž. 299 Nr. 1925), J. Basanavičius „Traku ir liet. mytol. smulkm." (Liet. T. I kn.)
Aknystos dv., Debeikiu valsč., Utenos apskr. G 19.
Kasant dvaro lauke ties Aknystos upeliu žvyriu, isskasama daug žmoniu kaulu ir ivairiu senovisku padaru. (J. Gogelis.)
Aknystèliu km., Leliūnu valsč., Utenos apskr. G 19.
I rytus nuo kaimo ties Aknystèliu ežeru yra didelis piliakalnis. (J. Gogelis.)
Aktapolio pv., Molètu valsč., Utenos apskr. O 16.
Akt. Šilalès lauke randama žmoniu griaučiu ir senobiniu padaru. (B. Gečys.)

Alovès dv. ir valsč., Alytaus apskr. Q 14.
a) 1899 m . prof. E. Volteris cia kasinèjo 6 pilkapius VIII-IX šimtm. pilkapiu kultüros. Liter. SPK.
b) 1888 m . prof. E. Volteris kasinejo kita XVI-XVII šimtm. lietuviu kultūros senkapi. Liter.: PV, SLD, A. Spicino "Obozrienije niekotorych gub." Invent.: Viln. Muz. sk. "G" - 701-849 Nr. Nr.
c) Randama akmeniniu kirviuku. Invent.: Viln. Muz. sk. A, 763-4 Nr.

Aleksandraukos kol., Semeliškiu valsč., Traku apskr. O 16. Kolonijos lauke randama žmoniu griaučiu. Liter.: PV.
Aleksoto pr., Kauno apskr. M 13.
Menama, kad čia buvo meilès deivès Aleksotos šventové, o Žagareje (Linksmakalnis - Viesulava - Weselowo) senoveje garbino mirusius. Liter.: SG. I.
Alizavos bk., Kupiškio valsč., Panevèžio apskr. D 17.
${ }^{1}$ Alizavos dv. pievoje iškasama daug žmoniu griaučiu. Liter: EAvS.
b) Alizavos parapijoje yra Švedu piliakalnis. (Autorius.)

Alytaus apskrities miestas. Q 14.
a) Kairiajame Nemuno krante, žemiau Alytaus, yra akmens gadynès sodybos liekanu. Liter.: ŠSK, GPN.
b) I žiemius nuo Alytaus, miškelyje kairiajame Nemuno krante, vadinamajame Alytaus šilaityj, yra Milžinkapiai: 20-30 pilkapiu. Pilkapiai tyrinèti prof. E. Volterio, kurs pastebèjo, kad juose laidota deginti lavonai. Pilkapiai laikomi Vilniaus krašto VIII-IX šimtm. pilkapiц kultūros. Liter.: RSV, SLD, SG t. XI, Prof. E. Volterio „Arch. nesusipr." („Tauta ir Žod." kn. II.).
c) Dešiniajame Nemuno krante netoli Alytaus yra piliakalnis, sudarytas kyšuliu tarp dvieju giliu grioviu, nuo lauko pusės atskirtu aukštu piltu pylimu. Liter.: PV, RSP, BSP, RSV, BSLP.
d) Netoli piliakalnio yra Vienuolyno ir Varpinès kalnai, taip pavadinti todel, kad žmonés pasakoja ant ju stovèjus vienuolyna ir varpine. Liter.: „Wisla" t. III. 894 pusl., „Teka Wileńska" 1858 m . „Alkalnis".
Alkos km., Rietavo valsč., Telšiu apskr. F 5.
Senobinės šventovès vieta. Liter.: Prof. K. Būga „Liet. kalb. žod.".
Alkos km., Alsėdžiu valsč., Telšiu apskr. D 5.
Ties Srujos upe yra Alkos kalnas ir netoli jo laukas, vadinamas Laume. Liter.: PK, KL.
Alksnènu km., Punsko valsč., Seinu apskr. Q 10.
Prie Punsko-Kalvarijos kelio buvo akmuo su iškaltais jame raštaženkliais, kuriuos J. Basanavičius laikè panašiais i senobiniu Mažosios Azijos tautu raštaženklius. Liter.: TGS, J. Basanavičius: „iš priežasties atradimo Lietuvoje rašyto akmens".
Alksnupiu km., Seduvos valsč., Panevėžio apskr. E 12.
Tarp Alksnupiu ir Naujasodžio kaimu laukuose išariama žmoniu griaučiu ir senobiniu padaru. (J. Elisono medž.)

Alkupiu km., Kvèdarnos valsč., Tauragès apskr. G 5.
a) Yra kalnas, vadinamas Šventkalniu. Liter.: KžS, PK.
b) Kaimo kapinese šalia koplytelès yra akmuo su žmogaus pèda. (Alur torius.)
c) Per pelke eina kelias, vadinamas Švedkeliu. Liter.: PK, KŽS, TK („KI. Ž." 288 Nr .1925 ).
Alotu km., Šimoniu valsč., Panevèžio apskr. F 19.
Ties kaimu yra iš visu pusiu grioviu apkastas piliakalnis. Ant piliakalnio viršūnès yra keletas vienoje vietoje gulinčiu dideliu akmeņ. (V. Balaisis.)

Alsèdžiai, v. m. Teľ̌íu apskr. D 5.
a) Ties Als. piliakalniu buvo rastos 2 monetos su parašu: „Antonimus Pius" ir vtina skandinavu - 1343 m . Liter.: PK.
b) Prie pat liaudies mokyklos yra senkapis. Liter.: PK.
c) Milžinkapèliai yra pakeliui i Platelius, kairèje kelio pusėje, 8 km . nuo Alsèdžiu. Liter.: KL.
d) I ž.-v. nuo Alsèdžiu yra trikampis piliakalnis. Pasakojama, kad seniau jame rasdavo špižiniu sviediniu. Liter.: PK.
Alsotos dv., Kamaju valsč., Rokiškio apskr. E 19.
Dvaro lauke yra misku apauges piliakilnis. Pasakojama, kad seniau ant piliakalnio buvusios kapiness. Liter.: EAVS.
Alšènu m. ir v., Ašmenos apskr. Q 22.
a) Pakeliui $\ddagger$ Barūnus 2 -me kilometre yra didelis pailgas piliakalnis su pylimu viršuje. Ariant piliakalni išariama stiklo ir fajanso gabalu, o giliau aptinkama ir plytu. M. Balinskio liudijimu, ant to piliakalnio stovèjusi kunigaikščio Algimanto pilis. Liter.: PV, SG t. III, BSP, ZKD.
b) 3 klm. i vas. yra Totoriu kalnas, taip pat laikomas piliakalniu. Liter.: PV, ZKO.
c) Netoli pirmojo pilkapio yra 16 akmenimis apdetu pilkapiu. Liter:: PV, ZKO.
d) Pakeliui i Trobas ties Velnio karčiama yra akmuo su iškalta jame velnio pedda. Liter.: PV, ZKO.
Altoniškiu km., Lekėčiu valsč., Šakiu apskr. M 12.
Kairiajame Nemuno krante yra deivès Altonos alkakalnis. (J. Makurevičius.)
Aluntos v. m., Utenos apskr. I 19.
Miestelio daržuose neretai iškasama žmoniu kaulu ir senu surūdijusiu gelžgaliu. (Autorius.)
Aluntos-Pakalnès km., Aluntos valsč., Utenos apskr. I 19.
I pietus nuo km . yra 15 mtr . aukščio ir 40 mtr . ilgio piliakalnis. Piliakalnis iš triju pusiu apsuptas pelkès, o iš ketvirtos - atsiduria i lauka. Kasant piliakalnyje žvyriu, aptinkama daug angliu. Liter.: PK.

Alžutėnu km., Tauragnu valsč., Utenos apskr. H 21.
Kaimo lauke yra liekanu akmens laikmečio sodybos, kurioje randama titnaginiu skiltuvu ir akmeniniu kirvuku. Liter.: PK.
Amaviškiu km., Padovinio valsč., Marijampolès apskr. P 12.
a) Amalv. yra Kapinyno kalvelés. Liter.: TSL.
b) Žuvinto (ežero) paliose yra Raisgiojo kalnelis, kurio viduryje yra priversta akmenu. Menama, kad čia buvus alkvietè. Liter.: TSL.
c) Ties Amalv. yra didelis, jau apskaldytas akmuo, kuriame, pasakojama, buvę ispaustu neaiškiu ženklu: žmogaus galvos, ranku, alkūniu, koju ir kulniu vietos, o kiti pasakoja, kad tai buve tik paprastos duobikes. Pasakojama dar, kad ta akmeni velniai neše, noredami padaryti tiltą per ežerą, bet, gaidžiui sugiedojus, akmeni metẹ. Akmeni vadina Pagoniu Dievaičiu. Liter.: TSL.
Anculiu km., Kerdijevo valsč., Vilniaus apskr. P 21.
a) Tyrinèta VIII-IX šimtm. Vilniaus kultūros pilkapiai. Liter.: SLD.
b) Yra pylimas. Liter.: PV.

Andreikėnu km., Kuktiškiu valsč., Utenos apskr. H 20.
Miške rodoma vieta, kur buvo palaidoti žuvusieji per Švedu kara kariai. (M. Ambrasas.)
Andreikėnu km., Kuktitškiu valsč., Utenos apskr. H 20.
I vakarus nuo Andr. yra kalnas, vadinamas Juozapato kalnu, ant kurio, pasakojama, stovèjusi bažnyčia. (Pakalnis.)
Andretiškiu km., Luokės valsč., Telšiụ apskr. E 8.
Matyti, iš esančio čia senkapio Vilniaus muziejuje yra: sidabrine pasagos pavidalo sagtis, keturios bronzinés fibulos ir dalis pintos iš keliu atskiru bronziniu vielu apikaklės. Liter.: PK.
Andriejavos vs., Žiežmariu valsč., Traku apskr.
Ties vs. yra keli akmenimis apdèti pilkapiai. Liter.: PV.
Andriūnu km., Baisogalos valsč., Kėdainiu apskr. G 12.
Ties kaimu yra du piliakalniai 5-6 sieksniu aukščio ir 25 sieksniu aplinkio. Liter.: PK.
Anduliu km., Klaipėdos apskr. E 2.
a) Piliakalnis. Liter.: HK.
b) Kasinėta dvieju kultūros laikotarpiu senkapiai: Prūsu senkapiu „C" III -IV šimtm. po Kristaus ir „F" VI-VIII šimtm. po Kr. Antrojo laikotarpio kultūra prof. A. Spicino laikoma IX šimtm. Klaipedos kultūra. Liter.: HK, SLD.
c) „C" laikotarpio senkapy ties lavonu buvo rasta Romos monetu. Liter.: HK.
Anglininku km., Mežduriečės valsč., Tráku apskr. P 17. Ties Angl. yra akmens laikmečio sodybos liekanu. Liter.: PV, ŠSK.

Anieliavos dv., Pagiriu valsč., Vilkmergės apskr. I 15.
Ties dvaru buvo rastas 14 lietuvišku „ilguju" lobis. Du ilgieji turėjo kažkokius neiskaitomus ženklus. Liter.: GNL.

Anielino pv., žiūrėk Gargžđai.
Aniškiu pv., Ūdrijos valsč., Alytaus apskr. Q 13.
Yra pailgas iš š.-v. i p.-r. piliakalnis, 14 mtr . ilgio ir 27 mtr . aukščio. Nugriuvusiame piliakalnio šlaite randama moliniu indu, šukiu, angliu, o kartais ir geležiniu senobiniu ginkly. Liter.: RSP, „Wisła" t. III - „Piliakalné".

Anykščiu v. m., Utenos apskr. G 18.
a) 1 klm. nuo An. pakeliui i Skiemonis yra kalnas, vadinamas Piliakalniu. Liter.: PK, „Wisfa" t. IV.
b) Toje pat pavieškelėje yra Aruodu kalnas, ant kurio randama senobiniu bronziniu papuošalu ir žmoniu kauly. (Autorius.)
c) 2 klm. atstu nuo An., vidurinès mokyklos mokiniu Volupio kalne buvo kasinèjamos kapinès. Atrasta dveji griaučiai: vieni gulèjo aukštielninki ir ant ju krūtinès buvo rastas geležinis kirvis, o prie šono kalavijas, kiti - gulèjo ant šono veidu i rytus ir jokiu daiktu nerasta. Liter.: „Lietuva" 243 Nr .1925.
d) Anykščiuose yra didelis akmuo su išspausta jame žmogaus rankaPasakojama, kad sitą akmeni atnešę velniai. (Autorius.)
e) Anykščiu šilelyje Morčiupio upelyje yra akmuo, apie kuri kalbama, kad šokdamas nuo jo i krantą, ikritęs i vandeni ir paskendęs neturtingas smuikininkas ir jo sužieduotinè bajoraitè.
Antaduobiu pv., Utenos valsč. ir apskr. H 20.
Ant. lauke, vadinamame Kapeliais, randama žmoniu kaulu, kurie laikomi milžinu kaulais. Liter.: PK.
Antakalniụ km., Žasliu valsč., Traku apskr. M 17. Rastas akmeninis kirvukas. Liter.: TN.
Antakalniu km., žiūrèk Gornikai.
Antakščiu km., Aluntos valsč., Utenos apskr. H 19.
Kaimo lauke ties Pasojo ežeru yra nedidelis piliakalnis. Nugriuvusiame piliakalnio šlaite matyti angliu klodai. (Autorius.)
Antalieptès v. m., Zarasu apskrities. F 21.
Ant. valsčiuje keliose vietose randama titnaginiu skaldiniu ir akmeniniy kirvuky. Liter.: PK.
Antaliešiu km., Aluntos valsč., Utenos apskr. I 19.
Tarp Antaliešiu km. ir Pakryžès vk. yra Aluntèlès kalnelis, ant kurio, pasakojama, ir buves senovèje Aluntos miestelis. (Autorius.)
Antalkiu km., Vilkijos valsč., Kauno apskr. L 12.
a) Paliai Višpilio upeli yra kalva, vadinama Vištpiliu, ant kürios, pasakojama, slèpessi pasitraukę iš mūšio kariai. Liter.: MVA.
b) \ pietus nuo Ant. ant Šilelio kalvos randama bronziniu papuošaluLiter.: MVA.

Antaloniu vs., Kartenos valsč., Kretingos apskr. E 4. Ties vs. prie Alovès upès yra kalva, vadinama Švedu Pylimu. Lit.: KL.

Antanošès dv., Obeliu valsč., Rokiškio apskr. D 21. Ties Našio ežeru buvo iškasta senobiniu padaru. Liter.: SG t. I.
Antaplaštokio pv., Balninku valsč., Vilkmergės apskr. I 18.
Vienoje A. lauko kalvoje buvo rasta bronziniu apirankiu ir apikakliu. Liter.: PK.

Antapušyno km., Viduklės valsč., Raseiniu apskr. I 9. Yra senkapis. Liter.: PK, GR.

Antasoru km., Michailovo valsč., Švenčioniu apskr. L 22.
Esančiame ties kaimu senkapyje randama žmoniu griaučiu ir karta buvo rasta 2 sidabriniai žiedai. Liter.: PV.

Antatiškiu km., Molėtu valsč., Utenos apskr. I 20.
Ties A. yra Šiaučiuko akmuo. Pasakojama, kad ant jo kartais matomas „šiaučius" (kurpius), ir todel akmuo buvo pramintas Siaučiuko akmeniu. (M. Šiulčīūté.)

Antazavès v. m., Zarasu apskr. E 21.
Per viena klm. nuo A. yra piliakalnis, apie kuri pasakojama, kad jame esas užkastas lobis. Liter.: PK.
Antatilčiu km., Žemaitkiemio valsč., Vilkmergés apskr. I 17.
Ties Siesarties upe yra du kūgio pavidalo piliakilniai apie 20 sieksniu aukščio. Vieno piliakalnio viršūnèje yra trys pylimai, o kitame iškasama plytgaliy ir angliu. Liter.: PK.
Antringiu km., Viduklės valsč., Raseiniu apskr. H 9. Yra senkapis. Liter.: PK, GR.
Aperiškiu km., Švenčioniu apskr. ir valsč. L 22.
Smèlyne ties kaimu randama žmoniu griaučiu. Liter.: PV.
Apytalaukės bk., Kėdainiu apskr. ir valsč. I 13.
Yra kalnas, ant kurio sulig padavimu senovèje stovèjusi bažnyčia. (Autorius.)
Apkartu km., Salako valsč., Zarasu apskr. G 22.
A. apylinkeje yra daug pilkapiu. Liter.: PK.

Apsos v. m., Zarasu apskr. G 25.
a) Pakeliui i Braslava 3-me kilometre yra piliakalnis, vadinamas Juodkalniu. Liter.: PK.
b) Gr. Pliaterio miške yra 70 pilkapiu XI-XIII šimtm. lietuviu kultūros. Liter.: PK. Invent.: Viln. Muz. sk. „G" kat. $2543-2618 \mathrm{Nr} . \mathrm{Nr}$.
c) Dažnai randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PK. Invent.: Viln. Muz. sk. A., kat. $834-845 \mathrm{Nr}$. Nr.

Apstainiu (Abstein) km.,Pagėgiu apskr. L 6.
a) Piliakalnis. Liter.: HK, BVK.
b) Yra Optės kalnas, apie kuri pasakojama, kad ant jo buves miestas. Liter.: BVK.
Apuolès km., Skuodo valsč., Kretingos apskr. B 4.
a) Ties Luobos upe yra mišku apauges piliakalnis, sudarytas kyšulio 3640 kv . mtr. pločio tarp Luobos ir jos mažo intako. Piliakalni nuo lauko pusés skiria griovys ir aukštas pylimas. Piliakalnio viršūnéje yra duobé, vadinama Šuliniu, ties kuriuo kasant rasta akmenu, degintu javu, molinis ratelis ir nežinomos reikšmès keturkampis molinis padaras 12 cm . aukščio ir 6 cm . pločio, su skylute viršuje ir išspaustu ratu ant šono. Liter.: A. Vireliūnas: „Apuolè" („Šviet. Darbo" $11-12 \mathrm{kn} .1923$ ).
b) Tikinama, kad ant piliakalnio buvo rastas bronzinis kirviukas. Liter.: TK.

Apžarniu vs., Pabiržio valsč., Biržu apskr. C 16. Netoli Apž. kalvoje iškasama žmoniu kaulu. Liter.: PK.

Ariogalos v. m., Kėdainiu apskr. I 11.
a) Ariog. senobinè lietuviu sodyba, nekarta minima kryžiuočiu, vardu: Eroglen, Ergolle, su medine pilim. Netoli kapiniu nuo buvusios čia pilies yra likes piliakalnis, sudarytas kyšulio tarp Dubysos ir jos mažo intako. Piliakalnis jau visai suardytas ir dabar turi 20 mtr . ilgio ir 9-13 pločio; nuo lauko pusés piliakalnis atskirtas 9 mtr . aukš̌̌io ir 3 mtr. pločio pylimu. Liter.: PK, KGD, DMA, KGM, BSLP, BSP.
b) Ariogalos laukuose nekarta rasdavo ivairiu akmeniniu padaru. $L i$ ter.: PK, DV, DMA. Invent.: K. M. M. kat. 9, 41, 92, 199, 311, 312 Nr . Nr.

Arkšvos km., Ylakiu valsč., Mažeikiu apskr. B 4.
a) Pil. V. Petrausko lauke yra Alkos kalnas. Liter.: prof. K. Būga. „Liet. kalb. Žod." I-s sas.
b) Ant „Alkos" kalno yra senkapis. Liter. P. K.

Armališkiu km., Užpaliu valsč., Utenos apskr. F 20.
a) Arm. lauke yra piliakalnis, sudarytas iš dvieju kalvy. Liter.: EAVS.
b) Piliakalnyje ir ties juo randama žmoniu griaučiu. Liter.: EAVS.

Artelio km., Girkalnio valsč., Raseiniu apskr. K 9.
Randama akmeniniu kirviuku. Invent.: K. M. M. kat. 101, 138 Nr .
Liter.: PK, D V.

Asčiagaliu km., Subačiaus valsč., Panevėžío apskr. F 16.
Ties geležinkeliu yra kalva, vadinama Milžinu kapinėmis, kurioje iškasama žmoniu griaučiu it ivairiu senobiniu padaru. Liter.: EAVS.

Asmaliu km., Kuktiškiu valsč., Utenos apskr. H 20.
Ties km. buvo rasta bronziniu kryžiuku. Liter.: PV.
Astravos dv., Biržu valsč. ir apskr. B 16.
a) Statant vandenini malūna, buvo iškasta daug žmoniu griaučiu. Literatūra: PK.
b) Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: К. M. M. kat. 323 Nr .

Astratlėnu km., Šemetavos valsč., Švenčioniu apskr. N 24. Yra aukštas pilkapis, kuriame iškasama žmoniu griaučiu. Liter.: PV.

Ašmenos apskr. m. P 22.
a) Pakeliui i Alšėnus 5 klm. netoli palivarko yra du dideli pilkapiai, 6 mtr . pločio ir 3 mtr . aukščio. Liter.: ZKO.
b) Kiek i žiemius nuo šitu pilkapiu yra senobinio kelio pèdsaku. Literatūra: ZKO.

Atikoniu km., Deltuvos valsč., Vilkmergės apskr. I 16. Ties A. yra pilkapiu. Liter.: GV.

Augmenu km., Baisogalos valsč., Kėdainiu apskr. G 12.
Prie Vengrupio upelio yra senkapis. Kasant jame žvizdra (žvyriu), po akmeniniu grindiniu iškasama žmoniu griaučiu. (J. Šurkus.)

Augustavo dv., Užnaročio valsč., Švenčioniu apskr. M 25.
Ties A. yra dar A. Kirkoro kasinetu pilkapiu, kur dviejuose iš ju rado degintu kaulu ir po viena molini inda su pelenais. Liter:: PV, Bibl. Warsz. 1875. z. CLXXIX p. 285.

Auksodžiu km., Darbėnu valsč., Kretingos apskr. D 2.
Ties A. yra Kuliu pilė - piliakalnis, sudarytas lygaus lauko ploto ir apvestas dviem aukštais akmeniniais pylimais. Dirva piliakalnyje daug tamsesnés spalvos, negu apylinkés lauku. Liter.: PK.
Aukštadvario km., Ramygalos valsč., Panevėžio apskr. H 15.
a) Netoli A. yra kalva, apie kuria pasakojama, kad ant jos stoveje pagoniu dievai. Liter.: EAVS.
b) Kitoje molinėje kalvoje iškasama daug žmoniu griaučiu. 1922 m . čia kasinèjo Ramygalos vidurinés mokyklos mokiniai, kurie 1 mtr . gilumoje iškasė jau supuvusi karsta. Liter.: EAVS.
Aukštadvario v. m., Traku apskr. O 16.
a) I pietus nuo A. prie Verknès upelio yra piliakalnis, turis apie 10 sieksniu aukščio, stačiais šlaitais. Piliakalnyje iškasama moliniu indu šukiu, senovišku geležiniu ginklu, dideliu akmeniniu rutuliu ir akmeniniu kirviuku. Liter.: PV, KP, SĠ t. XIV, „Wista" t. III.
b) Kiek toliau nuo piliakalnio yra Šibos (Kartuviu) kalnas. Pasakojama, kad ant jo buvę kariami sukilėliai. Liter:: PV, RP.
c) I pietus nuo piliakalnio yra keli maži pilkapiai. Liter.: „Wisła" t. III.
d) A. daržuose nekartą aptikdavo duobiu su žmoniu ir arkliu kaulais. Liter.: RP.
e) Prie kelio i Trakus yra nesuprantamos reikšmės akmeniniai griuvèsiai. Liter: RP.

Aukštadvario dv., Krėvos valsč., Ašmenos apskr. Q 23.
Aukštadv. laukuose yra 40 pilkapiu. Kasinėjant kai kuriuos iš ju, pastebeta, kad $1,50 \mathrm{mtr}$. gilumoje yra nedegintu griaučiu liekanu su nedideliais moliniais puodais ties kojomis. Viename iš pilkapiu buvo rastas 75 cm . ilgio ir 4 cm . pločio kalavijas. Liter.: S. Jarocki. „Kurhany i cmentarzyska w pow. Oszmiańskim... „Swiatowit." t. III.

Aukštadvario dv., Veisieju valsč., Seinu apskr. S 12.
a) Ties Bedugnès ežeru Milžinkapiu lauke yra keli netvarkingai iš akmens ir žemiu supilti pilkapiai. Kasinejant pastebéta degintu lavonu laidojimy ir labai mažai daiktu. Prof. A. Spicino nuomone, A. pilkapiai savo kultūra yra artimi Vilniaus kgašto VIII-IX šimtm. pilkapiu kultūrai, nors yra daug ankstybesni. Liter.: SLD, St. Krukowski „Cmentarzyska cialopalne bez popielnic w Wysokiem". „Swiatowit." t. XI.

Aukštašlynio km., Raseiniu valsč. ir apskr. I 9.
Rasta du akmeniniai kaltai. Liter.: PK, DV. Invent.: K. M. M. kat. 149-150 Nr. Nr.

Aukštuju Mozūriškiu km., Vilkijos valsč., Kauno apskr. M 12. Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: MVA.

Aukštuju Šančiu priem., Kauno apskr. M 13.
Už kariu kapiniu yra piliakalnis, sudarytas kyšulio tarp Nemuno ir gilaus skardžiaus. Liter: 1924 m . „Lietuvos" 83 Nr .

Aukštakiemio (Oberhof) km., Klaipėdos apskr. F 1.
a) Senkapis su degintu ir nedegintu lavonu laidojimais prūsu senkapiu kultūros „C, D, G, H" laikotarpiu. Liter.: HK.
b) Senkapyje buvo randama Romos monetu. Liter.: HK.
c) Senkapyje buvo rasta ir viena arabu moneta. Liter.: HK. Invent.: dr. Scheu'aus muziejuje, Šilutéje.

Aukštupènu km., Kupiškio valsč., Panevėžio apskr. E 17.
a) Yra nedidelis piliakalnis. Liter.: EAVS.
b) Ties piliakalniu buvo rastas molinis puodas su pelenais, pastatytas tarp dvieju akmenu ir trečiu pridengtas iš viršaus. Autorius.
c) A. lauke, kur kasamas žvyrius, randama žmoniu griaučiu ir bronziniu pagražinimu. Liter.: PK, EAVS.

Aukštumalès pelkès, Šilutès apskr. H 2.
Viduryje pelkiu yra piliakalnis. Liter: HK , BVK.
Aužgirio km., Girkalnio valsč., Raseiniu apskr. K 10. Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: К. M. M. kat. 76 Nr .
Avinuostos km., Salako valsč., Zarasu apskr. G 22. Prie A., važiuojant i Utena, kairėje kelio pusėje yra 20 pilkapiu. Liter: РК.
Avilčiu km., Aluntos valsč., Utenos apskr. I 19.
a) I ž.-r. nuo A. ant kalnelio iškasama žmoniu griaučiu. (Autorius.)
b) Kitas senkapis yra už kapiniu, kur, kasant bulvèms rūsus, randama žmoniu kaulu ir senovišku padaru. (Autorius.)
Ažubaliц km., Pandèlio valsč., Rokiškio apskr. C 19.
a) Ties A. yra piliakalnis, vadinamas Pečgaliu. Liter.: PK.
b) A. lauke ant Kapukalnio kalvelès iškasama daug žmoniu kaulu. Liter.: PK.
c) Ant Kapukalnio yra akmuo su iškaltomis peddomis, dešiniosios kojos suaugusiojo ir kairiosios kojos vaiko. Liter.: PK.
d) A. Šilinės lauke yra akmuo, ant kurio yra iškalti skaitmenys: ,.5000 P." Liter.: PK.
e) Rastas kirkos pavidalo akmeninis kirviukas ir cilinderinis akmuo smailais galais. Liter: PK.
Ažunčiu km., Daugėliškio valsč., Švenčioniu apskr. H 23. Rastas akmeninis kirviukas ir akmeninis rutulys. Liter.: PV.
Ažulokėsu km., Molètu valsč., Utenos apskr. K 19.
a) Ant Lokésu ežero kranto yra kalnas, vadinamas Mergu kalnu.
b) Iš vakarinio Mergu kalno šlaito vanduo išplauna žmoniu kaulu. (A. Vidiziunas.)

Ąžuolpamūšio dv., Krinčino valsč., Biržu apskr. C 15.
A. lauke tarp Tatulos ir Ugės žiočiu yra piliakalnis. Liter.: 1924 m . „Lietuvos" 123 Nr .

## B.

Babtu v. m. Kauno apskr. L 12.
Ant kalno ties Nevèžio upe yra senkapis. Liter.: PK, MVA.
Bačaičiu dv., Kuršènu valsč., Šiauliu apskr. E9.
Smélyne ties Ventos upe randama moliniu indu šukiu, titnago skaldiniu ir ivairiu senobiniu padary. Invent.: K. M. M, lent. CXXIII. Liter: PK , SLD.
Badusiai (Badhuszen) km., Klaipèdos apskr. F 2.
Rastas senesniosios bronzos gadynes padaras. Liter.: HK.

Bagdonavos km., Trobu valsč., Ašmenos apskr. R 23.
Ties Keliavos upe yra senkapis. Liter.: PV.
Bagrėny km., Ašmintos valsč., Marijampolès apskr. O 13.
Ties kaimu yra du piliakalniai. Liter.: SG t. XI, GPN.
Baiboku dv., Vabalninko valsč., Biržu apskr. D 16.
B. lauke iskasama daug žmoniu kauluy. (Autorius.)

Baitu km., Klaipedos apskr. F 2.
Senkapis su degintu ir nedegintu lavonu laidojimais, prūsu „C ir D" laikotarpiu kulturros. Liter:: HK.

Baisogalos v. m., Kèdainiu apskr. G 12.
a) Ties B. esanti Pepalu kalna vadina dar ir piliakalniu. Liter.: PK, VP, EAVS.
b) J. Laboiko iš D. Poškos žodžiu pastebi, kad ties B. yra apie du šimtu pilkapiu (milžinkapiu), iš kuriu iškasama ginklu ir kitu senobiniu padary. Liter.: J. Loboiko „Groby olbrzymie ..."
c) Ties B. yra didelis akmuo, vadinamas Velnio akmeniu. Liter.: PK.
d) Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 348 Nr .

Bajoru km., Žirmūnu valsč., Lydos apskr. S 19.
Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: ŠSK.
Bajorụ km., D. Mažeikiu valsč., Lydos apskr. V 17.
Ties B. yra du pylimai maždaug po $0,5 \mathrm{klm}$. ilgio, kuriuose kartais randama žmoniu kaulu. Liter.: PV.

Bajorı km., Rokiškio valsč. ir apskr. D 20.
Rasta akmeninis tinklo svaras. Invent.: K. M. M. katal. 317 Nr.
Bajoriškiu km., Subačiaus valsč., Panevéžio apskr. F 16.
Buvo kasinėjami keli pilkapiai. Pirmajame, apdėtame dideliais akmenimis, pilkapyje buvo rasta guli galva i rytus griaučiai, o ties jais šie bronziniai pagražinimai: didelė fibula, dvi bronzinės skardinèlès su skylèmis viduryje ir azzūriniais kraštais, dvi sagtys su kryžiaus pavidalo galvelėmis, 11 apirankiu, 2 geležinės ietys ir didelė bronzinė saga (fibula) su stogeliu viduryje ir ažūriniais kraštais. Kitame pilkapyje irgi buvo rasta panašiu padaru. 26 pilkapiai buvo tušti. Senkapiu padarai gali būti laikomi VI-VIII šimtm. Raginennu kultūros. Liter.: MZ.

Bajoriškiq km., Jonavos valsč., Kauno apskr. L 15. Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: TK.

Bakainiu km., Surviliškio valsč., Kėdainiu apskr. H 13.
a) Ant stataus Liaudies upes kranto yra 50 mtr . ilgio ir $8-9 \mathrm{mtr}$. pločio piliakalnis, sudarytas kyšulio, atskirto nuo lauko pusès grioviu. Liter.: PK, KŽS, EAVS, KL.
b) Ties Liaudies upe yra Oželio pylimas, apie 100 žingsniy ilgio. Liter.: KŽS.
c) Ties B. yra kalnas, vadinamas Velniokalniu, ant kurio yra daug mažu kalveliu (pilkapiu). Juose, pasakojama, esą užkasti kariai. (Autorius.)
d) Netoli piliakalnio yra senkapis, kuriame iškasama žmoniu griaučiu. (Autorius.)
e) Prie Velniokalnio yra akmuo, ant kurio yra dvi pedos. Pasakojama, kad jos esančios velnio imintos. (Autorius.)
Bakmatu km., Smalvos valsč., Zarasu apskr. F 23. Ties B. yra piliakalnis, vadinamas Virkalniu. Liter.: PK.
Bakšènu km., Vabalninko valsč., Biržu apskr. D 17.
a) B. lauke ties Pyvesos upe yra keturkampės nukirstos piramidès pavidalo piliakalnis. Ant piliakalnio viršūnės rasdavo angliu, kaì kuriu bronziniu pagražinimu ir kartą vanduo išplove akmenine geldạ. Ariant piliakalnio paviršiuje užkliūvama už akmenu. Liter.: PK, EAVS.
b) Yra akmenimis aplinkui apdétu pilkapiu. Liter.: PK.

Bakšiškėliu vs., Krakiu valsč., Kėdainiu apskr. H 12.
' Pil. Manioko lauke yra akmuo su velnio peda. Liter.: 1926 m . „Trimito" 17 Nr .
Bakšiu km., Alytaus valsč. ir apskr. P 14.
Ties B. yra senkapis, kuriame iškasama gražiu VI-VIII šimitm. Raginènu kultūros bronziniu pagražinimu. Liter.: GPN, SLD.
Balaliu km., Taujėnu valsč., Vilkmergès apskr. H 16. Taisant ties Mūšos upe kelia, buvo aptikta žmogaus griaučiy. Lit.: PK.
Balošiu ežer., Giedraičiu valsč., Vilkmergès apskr. L 20.
a) Tarp Balošiu ir Jagmantu ežeru miške yra daug dideliu pilkapiu. Liter.: PV.
b) Netoli nuo Balošiu ežero yra senobinio kelio pèdsaku. Liter.: PV.

Balcariškiu km., Žiežmariu valsč., Traku apskr. N 15.
Ties B. yra keli pilkapiai, kurie T. Narbuto laikomi likusiais nuo buvusio toje vietoje 1347 m . mūšio lietuviu su kryžiuočiais. Liter.: PV, SG t. XIV, ND t. V.
Balynès vs., Merkinès valsč., Alytaus apskr. R 15.
Ties B. yra pilis. Liter.: „Dainavos krašto liaudies dainos" „Tauta ir Žodis", kn. III.
Balynės km., Salako valsč., Zarasu apskr. E 21.
Tarp Balynės km. ir Dūburiu ežero smèlyne dažnai randama žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. Liter.: PK.
Baltadvario dv., Molėtu valsč., Utenos apskr. K 18.
Yra griuvésiai senovišku statiniu su požeminiais rūsiais. (Autorius.)

Baltašiškès sodžius, Drùskinyku valsč., Gardino apskr. S 14. Ties B. yra akmens gadynės sodybos liekanu. Liter.: PV, GPN, SLD.

Baltininky km., Varniu valsč., Telšiu apskr. E 7.
Yra vienas aukščiausiuju Žemaičiu krašto kalnu, vardu Žasinas, kuris, L. Kšivickio nuomone, turẻjęs reikšmès senovinei karinei žemaičiu organizacijai. Šiauriniame kalno šlaite yra išgriuvusi akmeniné siena. Liter.: KŽS ir O. Eidenienés pranešimas.

Baltokiškiụ km., Luokės valsč., Telšiu apskr. E 7.
Dešinèje puséje kelio iš Luokės i Biržinènus yra „Pile". Lit.: KL.
Baluškiụ km., Daujènu valsč., Biržu apskr. D 15.
a) Ties kaimu yra trys apdèti akmenimis pilkapiai. Liter.: PK.
b) Kaimo ganykloje randama žmoniu kaulu. Liter.: PK.

Baravos km., Michailovo valsč., Švenčioniu apskr. K 22.
Ties B. yra dvi grupès pilkapiu, kuriuos 1894 m . kasinèjo F. Pokrovskis. Pilkapiuose rasta nedegintu lavonu laidojimu liekanu. Lavonai buvo laidojami vieno metro gilumoje, sulenktomis kojomis, galva i žiemiu vakarus. Prie griaučiu rasta geležinis skydo dangtis (umbas), sagtis ir kelios skardinèlés. Laidojimai laikomi IX šimtm. Vilniaus kultūros. Liter.: PV, SLD, SOV, SPK.

Baravos km., Kaniavos valsč., Lydos apskr. S 17.
a) Bar. Dumblo lauke yra akmens gadynés sodybos liekanu. Lit.: ŠP.
b) Tame pačiame lauke V. Sukevičiaus ir E. Volterio buvo kasinèti IX šimtm. Vilniaus krašto kultūros pilkapiai. Liter.: SPK.

Bardžiu dv., Varniu valsč., Telšiu apskr. E 7.
a) Dvaro lauke buvo rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
b) Taip pat dar buvo rastas bronzinis žiedas ir bronzinis raktelis Liter.: РК.

Bareišiūnu km., Svyrės valsč., Švenčioniu apskr. M 23. Rastas akmens gadynės padaras. Liter.: ŠSK.

Baryniu km., Surviliškio valsč., Kėdainiu apskr.
Ties kaimu yra šilelis, kuriame iškasama daug gražiu senobiniu padary. Liter:: EAVS.

Barklainiu dv., Ramygalos valsč., Panevèžio apskr. G 15.
Ties B. buvo iškasti žmogaus griaučiai, prie kuriu buvo rasti du bronziniai lankai, sujungti 1 masto ilgio grandinèle, ir geležiniai šarvai. Liter: PK.

Baroniškiu km., Lydos apskr.
V. Šukevičiaus čia kasinėti akmeniniai XIV-XV šimtm. Vilniaus krašto kultūros kapai. Liter:: SLD.

Barstyčiu bažnytk., Sedos valsč., Mažeikiu apskr. C 4.
Ties B. yra didelis Kazlausko akmuo, kuri, kaip pasakojama, nešę velniai, norèdami kažkokị Kazlauską užversti. (Autorius.)

Barteliu km., Nočios valsč., Lydos apskr. R 17.
a) Ties B. yra akmens gadynės sodybos liekanu. Liter.: SP, PV, ŠS.
b) Buvo randama akmeniniu padaru. Liter.: PV, ŠSK.
c) Yra pusračiu išlenktas pylimas 125 sieksniu ilgio. Liter.: PV.

Barūnı̣ v. m., Ašmenos apskr. Q 23.
M. Balinskio ir Zenkavičiaus liudijimu, B. apylinkėje yra daug pilkaplu. Liter.: PV.
Barviú (Barwen) km., Šilutės apskr. H 3.
Yra senkapis su nedegintụ lavonu laidojimais prūsu senkapiu „F" laikotarpio kultūros. Liter: HK.

Barvydžiu km., Varniu valsč., Telšiu apskr.
Rastas lobis auksiniu XVI-XVII Vengrijos, Bohemijos, Olandijos ir ivairiu Vokietijos miestu monetu. Liter.: PK.
Barzdūnu km., Šilutès apskr. I 3.
a) Yra nedegintu lavonu laidojimo senkapis, prūsu senkapiu „B" laikotarpio kultūros. Liter.: HK.
b) Prie griaučiu buvo rasta Romos monetu. Liter.: HK.

Batakiut v. m., Tauragės apskr. I 7.
a) Ties Ančios upe yra 50 mtr . ilgio ir 10 mtr . pločio piliakalnis, ant kurio viršūnės iš rytu i vakarus eina 5 mtr. ilgio ir 3 mtr . pločio pylimas. Piliakalnis vadinamas Švedu kalnu. Liter.: PK.
b) Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 330 Nr . Liter.: PK.

Baudžinu km., Jurbarko valsč., Raseiniu apskr. K 8.
Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK. Invent.: K. M. M. katal, 48 Nr .

Baukiu km., Daujėnu valsč., Biržu apskr. D 15.
Kaimo lauke, kur kasamas žvyrius, iškasama žmoniu kaulu. Lit.: PK.
Baušiškiu km., Kamaju valsč., Rokiškio apskr. E 20.
a) Ties B. yra apskritas, maždaug 1 ha ploto piliakilnis. Liter.: PK.
b) Ties piliakalniu yra like trys apskriti akmenimis apdéti pilkapiai, o kiti jau suardyti. Pilkapiuose rasdavo pelenu, sudegusiu kaulu ir bronziniu pagražinimu. Liter.: $P K$.
Bazilevičiu km., Daugèliškio valsč., Švenčioniu apskr. Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PV.
Bazilioniu bk., žiūrèk 'Padubysis.

Bebirvos km., Šimkaičiu valsč., Raseiniu apskr. I 9.
Randama akmeniniu padary. Liter.: PK. Invent.: K. M. M. katal. 157 Nr.
Bedunkiu km., Juozavos valsč., Švenčioniu apskr. L 25.
Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PV.
Begeniškiu vs., Pandèlio valsč., Rokiškio apskr. D 18.
Beg. Žvirkalnio lauke randama žmoniu kaulu ir kai kuriu senovišku padary. Liter.: PK.

Beinaravos km., Smílgiu valsč., Panevėžio apskr. F 13.
Pil. K. Petkevičiaus lauke yra du trikampés piramidos pavidalo akmens. Jie yra po 1 mtr. aukščio, ir juose aplinkuì vingiuoja iškaltas ravelis. (Vl. Aizininas.)

Beištrakiu km., Kaišiadoriu valsč., Traku apskr. M 15.
Miške yra keli pilkapiai. Liter.: PV.
Beižoniu dv., Semeliškiu valsč., Traku apskr.
a) Dvaro lauke yra gražus piliakalnis.
b) Ties piliakalniu yra senobiniu laiku senkapis. Liter.: 1926 m . „Trimito" 18 Nr .

Belioniu vs., Imbrado valsč., Zarasu apskr. G 22.
Ties B. Pavadžio miške yra apie 30 pilkapiu, iš kuriu keletas yra sudètu iš akmeny. Liter.: PK.

Belmonto dv., Braslavo valsč., Zarasu apskr. G 26.
Ties B. yra trys gausingos pilkapiu grupés. Pilkapiai yra apskriti ir pailgi, o kai kurie su grioveliais prie pamatu. Pilkapius kasinèjant, visuose pastebẻta degintu lavonu laidojimu. Šiaip pilkapiu inventorius labai neturtingas. Iškasinėjus 6 pilkapius, tebuvo rasta molinis indas, geležinè saga, žiedas ir bronzinis žiedas ir auskaru. Prof. A. Spicinas mano tuos radinius esant dvieju kultūru: VI-VIII simtm. Raginènu kultūros ir VIII-1X šimtm. Vilniaus krašto pilkapiu kultūros. Invent.: Viln. muz. sk. „G" katal. $2547-2592 \mathrm{Nr}$. Nr. Liter.: PV, SLD.

Belunčiu km., Kaniavos valsč., Lydos apskr. S 17.
a) Ties Nočios upe Kapinèliu lauke yra akmens gadynès sodybos liekanu. Liter: ŠP.
b) Rastas neolito gadynés padaras. Liter: S. §P, ŠNK.

Bendrıu dv., Miroslavo valsč., Alytaus apskr. Q 13.
Yra gražus piliakalnis su koplyčia viršūnéje. Liter.: SG t. XI, „Wisla" t. III.

Bendru k., Molėtu valsč., Utenos apskr. K 19.
Kaimo lauke ties keliu iš Molètu i Videnịškes yra jau ariamas piliakalnis. (M. Vidžiūnas.)

Benediktavos dv., Vabalninko valsč., Biržu apskr. D 17. Ožkapio lauke iškasama daug žmoniu griaučiu. Liter.: EAVS.
Benicos v. m., Ašmenos apskr. Q 24.
a) Yra kasinétu pilkapiu- Liter. SLD.
b) Benicos valsčiuje yra keli senkapiai. Liter.: PV.

Berčiūnu km., Naumiesčio valsč., Panevėžio apskr. F 14.
Pušynèlyje ties Nevěžio upe yra keli akmenimis apdèti pilkapiai, kuriuose iškasama žmoniu griaučiu ir senoviniu padary. Liter.: EAVS.
Berežoniu kim., Gardino apskr. U 13.
a) Ant Nemuno kranto yra akmens gadynés sodybos liekanu.
b) Sodyboje pastebimos liekanos degintu kaulu iš buvusiu čia kapiniu.
c) Randama degintu plytu buvusios čia paskesniuju laiku sodybos.
d) Sodybos lauke rastas geležinis Sibirijos tipo peiliukas ir meškeriu kabliuku.

Liter.: W. Sieroszewski: „Kurhany, stare śmietniska..." „Swiatowit" t. III.
Bernatoniu km., Piniavos valsč., Panevèžio apskr. E 15. I pietus nuo B. miškelyie ant kalnelio randama žmoniu kaulu. (J. Elisono medž.)

Berštininky km., Klaipedos apskr. G 2.
Rastas akmens gadynės padaras. Liter.: HK.
Berštu :km., Girkalnio valsč., Raseiniu apskr. I 10.
Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 161 Nr .
Berštu v. m. Gardino apskr. U 15.
Ant Berštu ežero kranto yra du senkapiai. Liter.: PG.
Bernšteinbruku (Bernsteinbruch) km., Klaipėdos apskr. F 1.
Rastas bronziniy ir sidabriniu Romos monety lobis: Augusto, Andrijono ir Antonino Pijaus laiku. Liter.: HK.
Bertaučiznos km., Vilniaus apskr.
B. lauke yra didelis 20 mastu aplinkio akmuo, kurio plokščioje viršūnėje yra dubens pavidalo idubimu. Padavimai sako, kad iš tu dubenu valge prancūzai. Liter.: „Swiatowit" t. II, pusl. III.
Berveniškiu km., Gardino apskr. U 13.
Yra grupé pilkapiu. Liter.: W. Sieroszewski. „Kurhany, stare śmietniska..."

Beržynu km., Liubavo valsč., Marijampolės apskr. P 10.
Miške yra didelis piliakalnis, apsuptas ivairaus dydžio pylimuLiter.: SG t. XI.
Beržu pv., Varniu valsč., Telšiu apskr. G 7.
a) B. laukuose yra Papiles kalnas. Liter.: SGS.
b) Kitas kalnas vadinasi Alkas. Liter.: SGS.

Beržu dv., Dotnuvos valsč., Kėdatiniu apskr. H 13.
B. lauke aukštumoje ties Krosnos upe yra senkapis, kuriame išariama daug senovišku padaru. Invent.: K. M. M. lent. LXXXV, LXXXVI Liter.: PK, DP, GK.

Betygalos v. m., Raseiniu apskr. I 10.
Uz̆ parapijos kapiniu, Dubysos ir jos intako Vaikupio santakos sudarytame kyšulyje yra aukštai iškilęs Plikakalnis, kuris vadinamas dar ir Pilale. I rytus nuo jo vienas Dubysos kranto kyšulys taip pat vadinamas Pilale. Liter.: PK, KZ̆S, KGM, BSLP, VP, DMA, SGt.I (Ankaim), SGS.
Betoniu dv., Dieveniškio valsč., Ašmenos apskr. R 21.
a) B. lauke kasinėta 3 pilkapiai, kuriuose rasta geležiniu kirviuku ir bronziniu žiedu. Liter.: PV.
b) Miške ties Samany akmeniu buvo rastas lobis. Liter: PV.

Biala Vodos km., Suvalku apskr. S 9.
a) Po akmeniniu grindiniu buvo aptikta rūseliu, sustatytu iš tašytu akmenu, kuriuose rado kelias molines urnas ir bronziniu padaru.
b) Ties kaimu yra keli akmenys, kurie rodomi kaip buvusieji senovès aukurai.
c) Rasta keletas akmeniniu kirviuku.

Liter.: SG t. I. („Bibl. Warszaw." 1871).
Bialozoriškio vs., Grinkiškio valsč., Kėdainiu apskr.
Ties mišku yra 8 pylimai, iš kuriu 3 sudaro kiekvienas 3 sieksniu skersmens žiedus, o kiti išmėtyti lygia greta su vienas kitu ir atskirti 6 mtr . pločio grioviu. Liter.: PK.
Bijantoniu km., Žiežmariu valsč., Traku apskr. N 15.
Ant Strėvos upės kranto yra apgriuvęs piliakalnis. Likusiame piliakalnio pylime randama moliniu puodu šukiu ir deginto molio gabalu. (Autorius.)
Bijotụ dv., Skaudvilès valsč., Tauragès apskr. H 7.
Dvaro sode yra garsiu ažuolu Baubliu liekanu. XIX šimtmečio pradžioje rašytojas D. Poška irengė Didžiajame Baublyje kambarèli, kuriame sudèjo daug idomiu senobiniu padaru, surinktu iš apylinkes „milžinkapiu". Ilgainiui dauguma šitu daiktu žuvo ir tik maža ju dalis 1924 m. buvo pergabenta saugoti $\ddagger$ Tauragès Mokytoju Seminarija. Ties Baubliu dar yra likusi vad. „akmeninė boba" - 1 mtr . aukščio akmuo nelygiai aptašytais šonais - ir akmeninė gelda, apie kurią J. Loboika dar 1823 m . rašo, kad ji buvusi paimta nuo kalno, ant kurio buve stabmeldžíu aukuro pamatai. Liter.: PK, BG, J. Loboiko: „Groby olbrzymie"..., J. Vilkaitis: „Del D. Poškos istoriniu palikimu" (1925 m. „Klaip. Žin." .... Nr.).
Bikūnu km., Salako valsč., Zarasu apskr. G 22 .
Rasta keli akmeniniai padarai. Invent.: K. M. M. katal. 90, 115, 124, 126, 142 Nr. Nr. Liter.: PK.

Bilevičiu dv., Girkalnio valsč., Raseiniu apskr. I 10.
Ties B. yra 39 sieksn. ilgio ir 26 sieksn. pločio lauko plotas, apkastas pylimu. Liter:: PK.

Bilekiemio km., Utenos valsč., ir apskr. G 20.
B. lauke yra akmuo su iškaltu jame kryžiumi. Liter.: PK.

Bilḑı km., Švenčioniu valsč. ir apskr. K 23.
Ties B. yra 12 pilkapiu. Liter.: PV.
Bilioniu km., Laukuvos valsč., Tauragès apskr. H 6.
Tie B. yra didelis piliakalnis, vadinamas Švedkalniu. Piliakalnis yra keliu keturkampiu apvaliais kampais, viena ant kitos pastatytu piramidu pavidalo. Panašios statybos piliakalniai yra labai reti, ir L. Kšivickis laiko ji vienu gražiausiuju priešistorinès statybos paminklu Europoje. Piliakalnis dabar jau ariamas, kas labai pagadino jo pirmykšti pavidala. Liter.: KŽS, KL.
Bilī̄̄nu km., Viešintụ valsč., Panevèžio apskr. F 18.
Kaimo lauke buvo rasta žmoniu kaulu ir dideliu bronziniu žiedu. Liter:: EAVS.

Bingeliu km., Merkinės valsč., Alytaus apskr. R 15.
a) Ties B. yra akmens gadynès sodybos pèdsaku. Liter.: ŠSK.
b) Rastas neolito gadynès padaras. Liter: S'P, ŠNK.
c) Yra keli pilkapiai. Liter.: PV.

Biriagalos km., Razalimo valsč., Panevèžio apskr. E 13.
a) Rastas akmeninis plaktukas. Liter.: PK.
b) Yra 12 akmenimis apdètu pilkapiu. Liter.: PK.

Birštoniškiụ km., Pagėgiụ apskr. K 5.
Yra piliakalnis. Liter.: HK.
Birštono bk., Iezno valsč., Alytaus apskr. O 14.
a) Yra akmens gadynės sodybos liekany. Liter.: ŠSK.
b) Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 40 Nr .
c) I pietus nuo B. yra gražus piliakalnis, sudarytas aukšto pylimo Nemuno krante. Liter.: PV, VP, RSP, GPN, BSP, SG t. I.
Biržuvènu km., Luokės valsč., Telšiu apskr. E 7.
I žiemius nuo B. dešiniame Virvytès upės krante yra piliakalnis. Liter.: KL.

Biržu apskr. m. B 16.
a) Vilniaus muziejuje yra 455 gr. E. Tiškevičiaus Biržu apylinkeje surinkti ir muziejui padovanoti akmeniniai padarai. Liter.: PK.
b) XVII šimtm. Kristupo Radvilos statybos mūrinės pilies griuvesiai stovi ankstybesniuju laiku piliakalnyje, kurs statant mūrine pili, buvo pritaikintas sulig naujais reikalavimais. Liter.: PK, BSP.
c) Netoli Biržu ant Apaščios upes kranto yra du kalnai, vadinami Velniokalniais ir Velniokapiais, kurie taip pat laikomi piliakalniais. Liter.: PK.
d) Kasant mieste Vytauto g-vèje rūsi, buvo aptikta žmoniu kaulu. (Autorius.)
e) B. apylinkėje yra daugelis senkapiu, bet tiksliai ju vieta nenurodoma. Liter.: PK, SG t. I, BSP.

Biržynès dv., Naumiesčio valsč., Panevėžio apskr. F 13.
Ties Kirsnos upeliu yra „milžinu" kapai. Liter.: EAVS.
Biržulaukiu km., Šilalès valsč., Tauragės apskr. H 6.
B. lauke ties Akmenės upe yra piliakalnis. Liter.: PK, KGM.

Bistricos v. m., Ašmenos apskr. N 21.
a) Zamkaučiznos miške yra piliakalnis pylimu apkasta viršūne. Liter.: PV, TV.
b) Švedkapio kalne iškasama žmoniu kaulu. Liter.: PV, TV.
c) Randama akmeniniu padaru. Invent.: Viln. Muz. katal. $754-757 \mathrm{Nr}$.

Bitėnu km., Pagėgiu apskr. L 6. Yra senkapiu. Liter.: HK.

Bludžiu km., Piniavos vallsč., Panevėžio apskr. F 15.
a) B. laukuose, kasant bulvèms rūsius, dažnai iškasama žmoniu kaulu ir senovišku padaru. Liter.: EAVS.
b) Ties B. yra akmuo su iškalta jame „Dievo" pèda. Liter.: EAVS.

Bobiliụ km., Traupio valsč., Vilkmergès apskr. H 16.
Kaimo lauke randama žmoniu kaulu ir senovišku ginklu. (J. Elisono medž.)
Bobiškiu km., Krasnagurkos valsč., Zarasu apskr. E 26.
Miške yra keli pilkapiai. Liter.: PK.
Bogatos km., Kaniavos valsč., Lydos apskr. S 17.
V. Šukevičius kasinèjo IX šimtmečio Vilniaus krašto kultūros pilkapius. Invent.: Viln. muz., sk. G., katal. $952-961 \mathrm{Nr}$. Nr, Liter.: ŠP, SLD, SPK.

Bogušiškiu v. m., Švenčioniu apskr. K 22.
1893 m. F. Pokrovskis kasinėjo VIII-IX šimtm. Vilniaus krašto kultūros pilkapius. Liter.: SLD.

Božiu km., Vabalninko valsč., Biržu apskr. D 17.
a) Kasant žvizdra keliams taisyti, iškasama žmoniu kaulu, o prie ju sidabriniu ir variniu pinigèliu. Liter.: PK.
b) Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PK.

Božèvalios km., Ariogalos valsč., Kėdainiu apskr. I 11.
Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK. Invent.: K. M. M. Kat 17 Nr ,

Brakaraičiu km., Merkinès valsč., Alytaus apskr. R 15.
a) Ties B. yra piliakalnis. Liter.: PV, ŠP.
b) C ia buvo kasinėta keli pilkapiai, kuriuose buvo aptikta degintu lavonu laidojimu. Degintu kaulu liekanos buvo sudétos krūvelèmis, o ties jomis buvo pastatyta paprasto išdirbimo moliniu urnu. Skyrium taip pat krūvelèmis buvo sudèta bronziniu ir geležiniu padaru. Liter.: PV, ŠP.

Brakariu km., Naumliesčio valsč., Tauragės apskr. H 4. Rasdavo akmeniniu kirviuku. Liter.: PK.

Braslavo v. m., Zarasu apskr. F 26.
a) B. viduryje yra aukštas nupiauto kūgio pavidalo „pilies kalnas". Kalno viršūnės kraštais eina aplinkui neaukštas pylimas, supiltas iš žemiu ir akmenu. Apgriuvusiuose kalno šlaituose matyti daug moliniu ir stikliniu šukiu, kaulu ir plytgaliu. Liter.: PK, BSP, VP.
b) B. apylinkèje 1893 m. F. Pokrovskio buvo kasinèta grupė pilkapiu, kuriu vakarinėje pusėje buvo aptikta degintu lavonu, o rytinėje nedegintu lavonu laidojimu. Prof. A. Spicinas, laikydamas tuos pilkapius VIII-IX šimtm. Vilniaus kr. kultūros pilkapiais, pastebi, kad rytiniai pilkapiai priklauso slavams, o vakariniai - lietuviams. Liter.: PK, SLD. Invent.: Viln. muz. sk. G, katal. $2525-2546 \mathrm{Nr}, \mathrm{Nr}$,
c) Ties žydu kapinėmis, taip pat ir klebono laukuose, randama žmoniu, kaulu ir senobiniu padary Liter.: PK.
d) B. paežerèje buvo rasta keli dideli geležiniai rutuliai, o esančioje ežere Vienuolyno saloje dažnai randama surūdijusiu geležiniu ginklu. Liter.: PK.
e) Randama akmeniniu padaru. Liter.: $P K$.

Invent.: Viln. muz. sk. D, katal. $830-831 \mathrm{Nr}$. Nr.
Braždigalos vs., Pasvalio valsč., Biržu apskr. D 15.
a) Ties vs. yra Velniokalnio kalnas.
b) Yra milžinkapis.

Liter.: EAVS.
Bražoliu km., Traku valsč. ir apskr.
a) Ties B. yra apvesti iš vienos pusès pylimu mūrinés pilies griuvèsiai. Liter.: PV.
b) B. apylinkėje yra daugybė pilkapiu, kurie buvo dar Kirkoro kasinéti. Pilkapiuose buvo pastebéta degintu lavony laidojimu ir siek tiek geležiniu padaru: pjautuvu, pentinu, kirveliu ir moliniu indu. Pilkapiai, prof. A. Spicino irodymu, yra VIII-IX šimtm. Vilniaus kultūros. Liter.: PK, SLD, A. Kirkor: „Archeol. raz. v Vilenskoj gub. $1857^{"}$.
c) Ties B. buvo rasta kai kuriu geležiniu padaru, kurie, matyti, buvo kilę iš jau minėtu pilkapiu. Liter.: PK.

Brenčiu km., Saločiu valsč., Binžu apskr. C 15.
Kasant kapinėse duobę, buvo rasta senovišku karo pabūklu. Liter.: 1924 m. „Ryto" 186 Nr.
Brinkiškiu km., Maišiogalos valsč., Vilniaus apskr. N 18. Ties B. buvo rasta keletas titnaginiu strèlu galūniu. Liter.: PV.
Brizgiu km., Juodupio valsč., Rokiškio apskr. C 20.
a) Ties B. ant kalno randama plytgaliu ir senovišku pinigèliu. Lit.: PK.
b) Nekartą rasdavo akmeniniu kirviuky. Liter.: PK.

Bruškiụ km., Kaltinėnụ valsč., Tauragės apskr. H 7.
Esąs ties B. Žagdaubiu kalnas laikomas piliakalniu. Liter.: PK, GR.
Bubiu dv., Kurtuvėnu valsč., Šiauliu apskr. E 10.
Yra piliakalnis, kuris viršūnėje yra 55 mtr. ilgio ir 30 mtr. pločio. Piliakalnis buvo kasinètas L. Kšivickio, kuris 4 mtr . gilumoje pastebèjo jame kulturrini sluoksni. Kasinèjant, buvo rasta moliniu puodu šukiu, angliu, ivairiu gyvuliu kaulu ir krūvos akmenu. Piliakalnio padètis ir inventorius liudija, kad jis yra likes iš senesniuju (akmens gadynés) laiky. Invent.: K. M. M. lent. LXXXIII ir kat. 281 Nr , yra pažymėta, kad kasinėjant buvo rastas akmeninis kirviukas. Liter.: KZ̈S, St. Butkus „Pasaky kampelis".

Bučĭu km., Naumiesčio valsč., Panevèžio apskr. F 14.
Ant Kakmilžio kalno randama žmoniu kaulu ir senovišku padaru. Liter.: EAVS.
Bubliškès dv., Pagėgiu apskr. K 5.
Yra piliakalnis. Liter.: HK.
Būdeliu km., Žasliu valsč., Traku apskr. M 16.
a) Ant Neries kranto yra piliakalnis, sudarytas apgriuvusio kranto kyšulio, atskirto nuo lauko pusès pylimu. Piliakalni dažniausiai vadina Skarbokalniu.
b) Ties piliakalniu yra „prancūzkapiais" vadinamas senkapis.
c) Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: TN.

Budriu km., Kovarsko valsč., Vilkmergės apskr. H 17.
a) Yra piliakalnis, apie kuṛi pasakojama, kad jame esas užpiltas dvaras.
b) Yra didelis akmuo, ant kurio buvo iškalta kažkokiu ženklu. (A. Gruzdys.)
Budrioniu km., Raguvos valsč., Panevėžio apskr. F 16.
a) Netoli vieškelio iš Raguvèlés dv. i Smilgiu km. ganykloje yra keli akmenimis apdėti pilkapiai. Kasant pilkapius, buvo pastebéta nedegintu lavony laidojimu ir rasta ivairiu bronziniu pagražinimu.
b) Rasta akmeniniu kirviuku. (J. Elisono medž.)

Budzilu km., Semelišku valsč., Traku apskr. O 16.
a) Ties B. laukuose randama žmoniu kauly. Liter.: PV.
b) Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PV.

Bugailiškiu km., Šimoniu valsč., Panevėžio apskr. F 18. Yra piliakalnis. Liter.: „Lietuva" 1305 Nr.

Bugoniu km., Nemunaičio valsč., Alytaus apskr. Yra mišku apauges milžinkapis. (V. Padegimas.)
Buivydoniu km., Žiežmariu valsč., Traku apskr. N 15. Yra 4 mtr. aukščio pilkapis. Liter.: PV, SG t. XIV.

Buivydžiu km., Maišiogalos valsč., Vilniaus apskr. M 17.
a) B. miške yra 51 pilkapis. Liter.: PV.
4) B. kaimo lauke buvo rasta 20 auksiniu skardeliu. Liter.: PV.

Buknaičiu km., Mažeikiu valsč. ir apskr. A 6.
a) B. laukuose yra 3 senkapiai.
b) Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: 1924 m. , $L i e t u v o s " ~ 211 ~ N r . ~$

Bukoniu bk., Panoteriu valsč., Ukmergės apskr. K 15. Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: TN.
Bukantiškiu dv., Kražiu valsč., Raseiniu apskr. F 7. B. lauke ties malūnu iškasama žmoniu kaulu. Liter.: PK.

Bulvikiu ilianka (Bulwiker Haken), žiūrèk Kuršiu Nėrija.
Bumbaliu km., Kražiu valsč., Raseiniu apskr. G 8. Ties B. yra pylimas. Liter.: PK.

Buožènu km., Alsėdžiu valsč., Telšiu apskr. D 6.
Yra „pilalě". Liter.: „Žemaičiu kultūros pédsakai", PK, 1924 m . "Ryto" 100 Nr .

Burbiškiu dv., Smilgiu valsč., Panevėžio apskr. F 13.
a) B. miške yra "milžinkapis". Liter.: SLD.
b) Yra akmuo su Švenčiausiosios Motinos „pėda‘‘ Akmuo imūrytas i šv. Mergelès Marijos statulos pamata. (Kun. J. Kurliandskas.)

Burbiškiu dv., Anykščiu valsč., Utenos apskr. H 18.
Statant dvarui kluona, buvo iškasta žmoniu kaulu ir senovišku padaru (Autorius.)

Burbiškiu dv., Varniu valsč., Telšiu apskr.. G 6.
a) Paršežerio gale pelkėje yra piliakalnis. L. Ǩ̌ivickio nuomone, čia buvusi garsioji senovès „Parsenpil, Parsen" pilis, nekarta minima kryžiuočiu metraščiuose. Piliakalnis dabar jau ariamas. Kasant buvo pastebèta kultūros sluoksnis.
b) Ties piliakalniu yra aukštuma, vadinama Sargokalniu.
c) Nuo Burbiškiu piliakalnio Medvègalio linkui per Sietuvos pelkę eina Külgrinda, akmenimis gristas vingiuotas kelias, 4 mtr . pločio ir $0,5 \mathrm{klm}$. ilgio.
Liter.: PK, KŽS.

Burbiu km., Švenčioniu valsč. ir apskr. K 22.
Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. kat. 806 Nr. Lit,: PV,
Burbaičiu km., Kelmés valsč., Raseiniu apskr. G 9.
Ties B. yra nukirsto kūgio pavidalo piliakalnis, 15 sieksn. aukščio ir apie 100 sieksn. apskritimo prie pamato. Liter.: PK.
Burloniu km., Onuškio valsč., Traku apskr. Žiliniu miške yra piliakalnis. (M. Didikaité.)
Burnosu km., Dakadavos valsč., Lydos apskr. U 21.
Ties Nemunu traukiasi 620 sieksn. ilgio ir 2 mastu aukščio pylimas, vadinamas Strakovnia, kurs laikomas likusiu nuo švedu karu. Lit.: PV.
Buroku km., Semeliškiu valsč., Traku apskr. O 17.
Ties B. smèlio kalne randama žmoniu kaulu. Liter.: PV.
Burokaraisčio km., Nedzingès valsč., Alytaus apskr.
Yra 8 mtr. aukščio piliakalnis, iš kurio vanduo išrausia senoviniu geležiniu padaru. (J. Cilcius.)
Burveliu km., Surviliškio valsč., Kėdainiu apskr. H 14.
a) Ties Nevėžio upe yra piliakalnis. Liter.: EAVS.
b) Koplyčiakalnyje randama žmoniu kaulu. Liter.: EAVS.

Buslaviškiu dv., Druskinyku valsč., Gardino apskr.
a) Čia T. Narbutas kasinèjo pilkapi.
b) Netoli B. yra senovisiky kapiniu liekanos. Liter.: PV.

Butènu km., Svèdasu valsč., Rokiškio apskr. G 19.
Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 342 Nr .

## C.

Cartu (Zärthen) km., Klaipėdos apskr. E 2.
Ant Akmenés kranto yra piliakalnis. Liter.: HK.
Cegelnès vs., Rešo valsč., Vilniaus apskr. N 19.
Buvo kasinèta VIII-IX šimtm. Vilniaus kultūros pilkapiai. Lit.: SLD.
Chadiukovo v. m., Lydos apskr. U 19.
Yra ,švedu" brasta. Liter.: PV.
Charitonu km., Trobu valsč., Ašmenos apskr. R 22.
Senkapis. Liter.: PV.
Chazbevičiu km., Vilniaus apskr. O 18.
a) Senkapis.
b) Kamenicos lauke rastas bronzinis lankas. Liter.: PV.

Chiličičiu dv., Rožankos valsč., Lydos apskr. X 17. Yra trys pilkapiai su nedegintu lavonu laidojimais. Liter.: PV.

Cholchlos bk., Gorodoko valsč., Vileikos apskr. R 15.
a) Alkos kalne iškasama žmoniu kaulu. Liter.: PV.
b) Buvo rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PV, SEK. Invent.: Viln. muz. katal. 805 Nr .
Choževos v. m., Vilniaus apskr. Q 26.
a) Raudono Valako lauke yra pilkapiu. Liter.: PV.
b) Ties Choževos m. yra senkapis. Liter.: PV.
c) Yar rastas akmens gadynès padaras. Liter.: PV, ŠEK.

Ceikinės v. m., Švenčionlu apskr. I 23.
Dvarininko Ertelio laukuose randama žmoniu kaulu ir senobiniu padary. Liter.: PV.
Ceremečio km., Lydos apskr.
V. Šukevičius kasinėjo XIV-XV šimtm. Vilniaus kultūros akmenini kapa. Invent.: Viln. muz. sk. G, katal. 892-4 Nr. Nr Liter.: SLD.
Cerkliškiụ dv., Švenčioniu valsč. ir apskr. K 22. Yra keli pilkapiai. Liter.: PV.
Cijūniškiu km., Giedraličiu valsč., Vilkmergès apskr. L 19. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PV.
Cipiškiu dv., Skapiškio valsč., Rokiškio apskr. E 18.
a) C. lauke randama titnaginiu skaldiniu. Liter.: PK.
b) Kasant Ožkapio kalnelyje žvyriu, iškasama žmoniu kaulu. (Autorius.)
b) Ties $C$. esančioje pelkėje matyti liekanu medinės brastos, kuri, pasakojama, buvusi padaryta švedu. Liter.: PK.
Čartku km., Gardino apskr. T 12.
a) C. laukuose randama tıtnaginiu skaldiniu ar moliniu indu šukiu.
b) Soničiu lauke randama akmeniniu kirviuku ir ivairiu senobiniu ginklu.
c) Ties Augustavo perkasu yra grupè pilkapiu. Liter.: W. Sieroszewski „Kurhany, stare śmietniska...", „Swiatowit" t. III.
Časuku km., Merkinės valsč., Alytaus apskr. R 14. Rasta bronzos gadynès padaru: iečiu ir keltu. Liter.: ŠSB, SLD; W. Szukiewicz: „Przedmioty bronzowe..." „Swiatowit" t. I.

Čebarakiu km., Gaidès parap., Zarasu apskr. G 24.
Tarp Čebarakiu ir Pasamaniu km. yra 85 mtr . ilgio, 43 mtr . pločio ir 27 mtr . aukščio piliakalnis, atskirtas rytu pusėje nuo lauko grioviu ir pylimu. Ant piliakalnio randama aptašytu akmenu. Liter.: ŽAGG,
Čebatoriu km., Daugèliškio valsč., Švenčioniu apskr. H 23. Yra rasta du akmeniniai kirviukai. Liter.: PV.
Čedasu dv., Juodupio valsč., Rokiškio apskr. C 19.
a) Č. lauke yra piliakalnis. Liter.: PK.
b) Č. laukuose randama senovišku padaru. Pasakojama, kad esama ir požemio rūsiu. (Autorius.)
c) Nuo pilikalnio Onuškio linkui per ežerą eina eilè mediniu stulpu, fikusiu nuo buvusio čia senovèje kelio, vadinamo Caro keliu. Lit.: PK.
Cekiškės v. m., Kauno apskr. K 11.
a) Ties Dubysa yra „pilis". Liter.: BSLP.
b) Yra Alkos kalnas. Liter.: K. Būga „Liet. kalb. žod." I sąs.
c) Yra rasta keletas akmeniniu kirviuku. Liter.: PK. Invent.: 34. 88, 125 Nr . Nr .

## č.

Čelpūnu km., Tverečiaus valsč., Švenčioniu apskr. I 24.
Ties Č. yra akmuo su iškalta žmogaus peda. Liter.: PV.
Čepeniškiu vs., Širvintu valsč., Vilkmergès valsč. K 17.
Ties Vilkmergès-Širvintu vieškeliu yra Alkos kalnas. Liter.: PK.
Čepelūnu km., Nočios valsč., Lydos apskr. R 17.
a) Yra rasta akmens gadynés padary. Liter.: PV, ŠP, ŠSK, ŠNK.
b) Sukevičius kasinéjo bronzos gadynès kapus, sudarytus iš akmeniniu rūseliu, kuriuose buvo rasta moliniu indụ šukiu, pelenu ir anglị. Liter.: SLD, A. S. „Raskopki..."
c) Ties Osupe yra apskritas piliakalnis, aplinkui kuri eina dvi eilès pylimo. Kasant vidurini pylima, vakaru pusėje buvo pastebėta, kad ant sluoksnio geltono smèlio buvo padeta akmenu, ant kuriu buvo sluoksnis pelenu ir angliu. Sitame sluoksnyje buvo rasta daug paprasto darbo moliniu puodu šukiu ir karviu, kiauliu ir aviu kaulu. Lit.: PV.
Cerniškiu km., Sobakino valsč., Lydos apskr.
V. Šukevičius kasinèjo akmeninius XIV-XV šimtm. Vilniaus kultūros kapus. Invent.: Viln. muz. sk. G, 911 Nr . Liter.: SLD,
Česniu km., Telšiu valsč. ir apskr. D 6.
Yra senobiniu kapeliu. Liter.: 1924 m. „Ryto" 100 Nr .
Češeikiu km., Trobu valsč., Ašmenos apskr. S 22. Yra senkapis. Liter.: PK.
Činčiuku km., Švenčioniu apskr. K 22.
Ties Č. yra vingiuotas 100 sieksn. ilgio pylimas, kuriame randama žmoniu kaulu ir špižiniu sviediniu daliu. Liter.: PV.
Čiobiškio bk., Musninku valsč., Vilkmergès apskr. M 16.
a) Miškelyje $\operatorname{tarp}$ Čiobiškio ir Rūsiu Rago km. yra apie 40 pilkapiu: Liter.: PV, TN.
b) Č. laukuose ir daržuose randama žmoniu griaučiu. Liter.: TN.
c) C. apylinkeje buvo rasta nusvydintas (šlifuotas) titnaginis kaltelis. Liter.: TN.

Čipėnu km., Vabalninko valsč., Vilkmergès apskr. D 17.
Kasant žvizdra, iškasama žmoniu kaulu. Liter.: PK.
Čiukiškiu km., Josvaliniụ valsč., Kėdainiu apskr. I 12. Buvo rasta akmeniniu kirviuky. Invent.: K. M. M., katal. 177, 178 Nr.
Čivoniu km., Kupiškio valsč., Panevèžio apkr. E 18.
Pil. Čiurliaus lauke yra $1 / 2 \mathrm{klm}$. ilgio pylimas, kuriame randama eilėmis suguldytu žmoniu griaučiu. (J. Balys.)
Čiželiškiu km., Smalvos valsč., Zarasu apskr. F 23.
Č. lauke randama titnaginiu strèlikiu. Liter.: PK.
Čižitnu km., Aukštadvario valsč., Traku apskr. O 16.
C. lauknose rasdavo žmoniu kaulu, o prie ju senobiniu geležiniu kardu. Liter.: PV.
Čiudiškiu km., Prienu valsč., Marijampolès apskr. N 13.
Yra rastas akmeninis kirviukas. (Autorius.)
Čuteliy km., Klaipedos apskr. H2.
Yra piliakalnis. Liter.: HK.

## D.

Dabinyku km., Rodūnės valsč., Lydos apskr. T 18.
Ties D. yra akmenimis apdètas lauko plotas, laikomas senkapiu. Liter.: PV.
Dabintos km., Kruonio valsč., Traku apskr. M 14.
Yra akmens gadynés sodybos pedsaky. Invent.: K. M. M. lent. CXLV.
Dabužiu km., Pasvalio valsč., Biržu apskr. C 15.
Mūšos ir Tatulos upiu santakoje yra piliakalnis. Liter.: EAVS.
Dacijonu km., Tauragès valsč. ir apskr. K 6.
D. lauke buvo iškasta senovišku kalaviju, balno kilpu ir žiedu. Lit.: PK.

Dagiliu km., Plokščiy valsč., Sakiu apskr. L 10.
Yra rasta romènu monetu. Liter.: 1926 m . „Kl. Žin." 6 Nr. Invent.: K. M. M.

Dagilionił km., Jonavos valsč., Kauno apskr. L 15.
Ties keliu iš Upninku i Salininkus yra daug pilkapiu $-0,5-2 \mathrm{mtr}$. aukš̌̌io ir $3-10 \mathrm{mtr}$. per skersmeni. Liter.: TN.
Dailidžiu vs., Musninku valsč., Vilkmergės apskr. M 17.
a) Ties D. yra 4 pilkapiai.
b) Buvo rastas akmeninis kirviukas. Liter.: TN .

Dainavos km., Žirmūnu valsč., Lydos apskr. S 20.
Ties D. yra didelis akmuo, ant kurio, žmoniu padavimu, Dainavos kunigaikštis žudydaves nusikaltèlius. Liter.: PV, ŠNK.

Dąnavos km., Nočios valsč., Lydos apskr. R 17.
a) Ties D. yra akmens gadynés sodybos pèdsaku. Liter.: PV.
b) Yra atrastas akmeninis kirviukas. Liter.: SP, PV.

Dainavos dv., Žasliu valsč., Traku apskr. M 16. Ant kalno yra senkapiu. (Autorius.)
Daînavos vs., Varėnos valsč., Alytaus apskr. R 15. Yra senkapis. Liter.: PV.
Dainavėlės kkm., Salečnyku valsč., Vilnliaus apskr. P 19. Yro senkapis. Liter.: PV.
Daliečiu km., Juodupio valsč., Rokiškio apskr. C 19.
a) Ties D. yra piliakalnis.
b) Silalio lauke yra požeminiu rūsiu. (Pr. Daunys.)

Dambavaragio vs., Simno valsč., Seinu apskr. P 12.
Ties D. ir Bambininku km. yra piliakalnis, kurio viršūné turi 20 mtr . ilgio, o pats piliakalnis -25 mtr . aukščio. Liter.: RSP.
Dambravos bk., Liasko valsč., Lydos apskr. V 16.
Per kilometra nuo D. buvusiojo miško vietoje randama žmoniu kaulu ir senovišku padary. Liter.: PV.
Dambravos km., Klebiškio valsč., Marijampolės apskr. N 13. Yra „prancūzu" kapu. (Autorius.)
Daniuševos v. m., Švenčioniu apskr. O 24.
a) Yra akmens gadynès sodybos pédsaku. Liter.: ŠEK.
b) Yra senkapis. Liter.: SG t. II.

Dapkiškiu km., Tauragės valsč. ir apskr. I 6.
a) Ant Jüros upès kranto yra piliakalnis. Liter.: KGM, PK.
b) Ties Jūros upe yra keli pilkapiai. Liter.: PK.

Dapšiu km., Židiku valsč., Mažeikiu apskr. A 5.
a) Yra piliakalnis. (Autorius.)
b) Ties Varduvos upe yra Alkos kalnelis, kurio šiauriniame gale yra senkapis. 1924 m. „Trimito" 207 Nr .
c) Netoli piliakalnio yra akmuo su iškaltais jame skrituliais. Llter.: 1924 m. „Trimito" 207 Nr.
Dargaliu km., Kaltinėnu valsč., Tauragės apskr. G 7.
Yra piliakalnis, vadinamas Sūrkalniu. Liter.: PK.
Dargènu km., Naumiesčio valsč., Panevėžio apskr. F 13.
Ties Kiršino upeliu yra kalva, ant kurios, žmoniu padavimu, stovèjusi „jėzavitu" bažnyčia. Nuo jos esąs likęs akmuo su dubenimis ir kažkokiais ženklais. (L. Valiukas.)

Dargiškiu km., Alšènu valsč., Ašmenos apskr. R 22.
Yra rastas senoviškas kalavijas. Liter.: PV.
Dargužiu km., Šėtos valsč., Kèdainiu apskr. K 14. Kasant Cypliokalnyje žvyriu, randama daug žmoniu kaulu. (Autorius.)
Darsūniškio bk., Kruonio valsč., Traku apskr. N 14.
a) Yra akmens gadynès sodybos pèdsaky. Invent.: K. M. M. lent. CXXXV ir cxxxvi.
b) Dažnai randama akmeniniu kirviuku. Liter.: 1921 m. „Trimito" 39 Nr . Invent.: K. M. M. katal. $183-184$ Nr. Nr.
c) Perdu klm. i rytus nuo D. yra apie 300 pilkapiu, vadinamu ,milžinkapiais", kurie turi po $1-1^{1 / 2}$ mtr. aukščio ir po $3-4$ mtr. per skersmeni. Liter.: $1921 \mathrm{~m} . „ T r i m i t o " ~ 39 \mathrm{Nr}$.
d) Per tris klm. i pietus nuo D. yra apie 10 pilkapiu. Liter.: 1921 m . „Trimito" 39 Nr .
Daržiu km., Graužiškkiu valsč., Ašmenos apskr. Q 21.
Buvo kasinèta VIII-IX šimtm. Vilniaus kultūros pilkapiai. Liter.: PV, SLD.
Daržininku km., Nočios valsč, Lydos apskr. S 17. Buvo rastas neolito gadynés padaras. Liter.: ŠP, ŠNK.
Dotnuvos v. m., Kèdainiu apskr. I 13.
D. dvaro lauke, vadinamame Choronžískiais, ties Dotnuvèles upe yra kūyio pavidalo piliakalniai, kurie turi po 3 sieksn. aukščio. Liter.: PK.
Daubaru km., Tirkšliu valsč., Mažeikiu apskr. B 6.
a) Viešetos ir Stulpès santakoje yra 10 mtr . aukščio piliakalnis. F. Pokrovskis mini esant čia dar viena piliakalni. Liter.: PK.
b) D. laukuose yra trys senkapiai: vienas ties piliakalniu, antras pil. Apulskio, o trečias pil. Vitkaus laukuose. Liter.: PK. (V. Šidlauskas.)
Daučiu km., Seredžiaus valsč., Kauno apskr. L 11.
Yra rastas pilko granito kirviukas. Liter.: MVA.
Daugèliškio v. m., Švenčioniu apskr. I 23.
a) Yra akmuo, laikomas senobiniu aukuru. Liter.: Ks.
b) Rand $/$ ma akmeniniu padaru. Invent.: Viln. muz, kat, $809-815 \mathrm{Nr}, \mathrm{Nr}$,

Daugèliškio dv., Krážiu valsč., Raséiniu apskr. G 8. Yra Alkos kalnas. Liter.: SGS.
Daugirdavos dv., Girkalnio valsč., Raseiniu apskr. I 11.
D. lauke Dubysa išgriauna iš kranto senovišku padaru ir žmoniu kaulu. Tarp daiktu čia buvo rasta čeku ir lenku XIV šimtm. skatiku. Liter.: SLD, DMA. Invent.: K. M. M. lent. CXIV-CXVIII.
Dauglaukiu km., Tauragès valsč. ir apskr. K 6.
Kaimo lauke išariama senobiniu padaru Liter.: PK.

Daugsvyčlu km., Švėkšnos valsč., Tauragės apskr. H 3.
a) D. lauke yra vieta, vadinama Ragokalniu, kurioje iškasama daug medžio angliu. (A. Klumbys.)
b) D. lauke yra akmuo su iškaltomis „,dubenimis" (A. Klumbys.)

Daugšènu km., Subačiaus valsč., Panevėžio apskr. E 16. Miške yra kalnelis, vadinamas Velniokalniu. Liter.: EAVS.
Daugšigaliu km., Pakruojo valsč., Šiauliu apskr. D 12.
a) Ties D. yra piliakalnis.
b) D. laukuose randama akmeniniu kirviuky. Liter.: PK.

Daugvilès pv., Užpaliu valsč., Utenos apskr. F 20.
a) Ties Alksnio ežeru yra ilgas pylimas, kuriame matyti akmeninio mūro pèdsaku.
b) Pusiaukelèje $\operatorname{tarp}$ D. ir Užpaliu yra Kapeliu kalva, ant kurios yra daug akmenimis apdetu pilkapiu.
c) D. laukuose keliose vietose iškasama plytgaliu ir trobesiu pamatu akmenu. Liter.: T. Narbutt „Pomniejsze pisma historyczne".
Daujočiu km., Svėdasu valsč., Rokiškio apskr. F 19.
D. lauke yra piliakalnis. (V. Baleišis.)

Daujènu v. m., Biržu apskr. F 16.
a) I pietus nuo D. yra kalnelis, kuriame, kasant žvyriu, randama daug žmoniu kaulu ir senovišku padaru. (Autorius.)
b) Ties bažnyčia yra nedidelé pelkè, kurioje, žmoniu padavimu, kartą ant akmens atsiradusi stebuklinga Viešpaties Jèzaus statula, da bar esanti bažnyčioje. Pelkės vanduo laikomas turinčiu gydomosios galios. Liter.: 1923 m . „Ukininko" 18 Nr.

Daukniškiu km., Piniavos valsč., Panevèžio apskr. E 14.
Yra kalnas, vadinamas Minokalniu, kuriame, kasant žvyriu, iškasama daug žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. Liter.: EAVS.

Daukniūnu km., Krinčino valsč., Biržu apskr. C 16. D. lauke iškasama daug žmoniu kaulu. Liter.: PK,

Daukšiu bk., Padovinio valsč., Marijampolès apskr. P 12.
a) Ant Valiunkalnio iškasama daug žmoniu kaulu.
b) Pil. Pukaus lauke yra akmuo, vadinamas Blynu, apie kuri yra padavimu. Liter.: TSL.
Daukšiu km., Michalilovo valsč., Švenčioniu apskr. Yra VIII-IX šimtm. kultūros pilkapiu. Liter.: PV, SLD.

Daunoriu km., Vabalninko valsč., Biržu apskr. D 16.
D. laukuose iškasama žmoniu kaulu. Liter.: PK.

Dauskurdu dv., Kražiu valsč., Raseiniu apskr. G 8.
Dausk. lauke, vadinamame Kapais, iškasama žmoniu kaulu. Lit.: PK.

Dautartu km., Girkalnio valsč., Raseiniu apskr. I 16. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK. Invent.: К. M. M. katal, 153 Nr.
Debeikiu km., Joniškio valsč., Šiauliu apskr. B 12. Deb. miške iškasama daug žmoniu kaulu. Liter.: PK.
Deckiy km. (Löbarten), Klaiped dos apskr. Yra rasta senoviniu geležiniu padary. Liter.: HK.
Degeniụ km., Pandèlio valsč., Rokiškio apskr. D 19. \& Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Degeniu km., Kovarsko valsč., Vilkmergès apskr. H 17.
Yra kalnelis, kuriame žmonés iškasa daug žmoniu kaulu ir senovišku padaru. (Aatorius.)
Degimu km., Šimkaičiu valsč., Raseiniu apskr. K 10.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Invent.: К. M. M. katal. 148 Nr.
Degesiú km., Vašku valsč., Biržu apskr. C 14.
Kapukalnio kalne ir artimuose laukuose iskasama žmoniu kaulu ir bronziniu ir geležiniu padaru. Liter.: EAVS ir 1922 m. , „Kosmos" $4-5 \mathrm{Nr}$.
Degliu km., Klaipedos apskr. G 3.
a) Yra piliakalnis, vadinamas Ragokalniu.
b) Yra prūsu „F" laikotarpio kultūros senkapis. Liter.: HK.

Degučíu bk., Naumiesčio valsč., Tauragès apskr. I 4.
Ties D. yra „pile". (Autorius.)
Degučiu km., Rietavo valsč., Telšiu apskr. G 5.
Yra rastas akmeninis kirviukas. (Autorius.)
Degučiu v. m., Zarasu apskr. F 22.
I žiemius nuo D. yra nupjauto kūgio pavidalo piliakalnis. Piliakalnio şlaitais lygia greta eina 3 grioviai. Liter.: PK.
Degučiu km., Kelmès valsč., Raseiniu apskr. F9.
Yra rasta akmeninis keltelis. Liter.: PK.
Delisniu km., Giedraičiu valsč., Vilkmergès apskr. L 19.
Buvo kasinèta VIII-IX šimtm. Vilniaus kultūros pilkapiai. Liter.: PV, SLD.
Deltuvos v. m., Vilkmergès apskr. I 16.
a) Per 3 klm. i pietus nuo D. Senos ir Šventosios upiu santakoje yra kalnas, kuris laikomas buvusios šventovès vieta ir kunigaikš̌io Kukavaičio kapu. Liter.: PK, BSP, SG t. II.
b) Ties Kukavaicio kapu kasinètame kalnelyje rasta žmogaus kaukolė ir bronzinis lankas (apikaklè). Liter.: PK, BSP, SG t. II.
c) Ties Pažuvinčio upeliu pil. Butkeviciaus lauke vanduo išplauna „milžinu" kauly. Liter.: PK.

Demjanovkos km., Turaisko valsč., Lydos apskr. X 18.
Ties D. yra daug pilkapiy. Liter.: PV.
Derbutu dv., Betygalos valsč., Raseiniu apskr. I 11.
a) Ant aukšto kranto kyšulio, sudaryto Dubysos ir Kiršniavos upiu santakos, ties Betygalos-Ariogalos keliu yra gražus piliakalnis, paprastai vadinamas Derbutu bei Bielskio kalnu. Piliakalni sudaro kyšulio dalis, atskirta nuo lauko pusès grioviu ir pylimu. Didelé piliakalnio dalis yra jau nugriuvusi, o likusioji yra apie 60 mtr . ilgio ir 14 mtr . pločio. Be pylimo ir griovio, skiriančiu piliakalni niuo lauko, tose piliakalnio vietose, kur šlaitai yra nuolaidūs, dar matyti pylimu pédsaku. Taip pat ju matyti ir ties piliakalnio pamatu Dubysos slènyje. Derbutu piliakalnị 1886 m . pirmą kartą tyrinėjo T. Daugirdas, kuris jame aptiko keleta akmenimis gristu plotmeliu ir kiek senovišku padaru. 1911 metais piliakalnị vèl kasinėjo L. Kšivickis drauge su T. Daugirdu ir geriau susipažino su jo irengimu. Paskutiniu tyrinėjimu buvo nustatyta, kad Derbutu piliakalnyje yra 3-iu skirtingu kultūriniu laikotarpiu pèdsaku.

I laikotarpyje piliakalnis dar neturéjo pylimu ir grioviu ir ju būta dar visai mažu. Pietiniame ir vakariniame piliakalnio kraštuose kur-ne-kur ,buvo aptikta ugniaviečiu, sudarytu iš moliu apteptu akmenu. Puodu šukės, anglys, pelenai ir kitos atmatos buvo verčiamos ant piliakalnio kraštu, iš kuriu ilgainiui ir susidarè neaukšti pylimai. Tam laikotarpiui priklauso labai paprasto darbo moliniu puodu šukès, iš kuriu vienoje dugno šukèje buvo pastebėtas svastikos ženklas, o kitos buvo ornamentuotos tiesiu ir banguotu liniju ornamentais. Be to, buvo rasta daugybé perskeltu gyvuliu ir žvėriu kaulu ir keletas ivairiai apdirbtu ir ivairaus paskyrinio akmeniniu padaru.

II laikotarpio buvo padẻtos ant senovinio gyvenimo pèdsaku krūvos akmenu, matyti, skirtu piliakalniui ginti. Neaukštas, skiriąs piliakalni nuo lauko pylimas buvo apdètas akmenimis. Piliakalnyje kur-ne-kur buvo gražiai iš akmenu sudarytu krosniu.

III laikotarpy pylimas buvo žymiai paaukštintas ir buvo išpilti kiti pylimai ir grioviai. II ir III laikotarpiams priklauso rasti ant piliakalnio bronziniai raktai, fibulos, o taip pat ir keli geležiniai XIII-XIV šimtm. padarai.
Dalis Derbutu piliakalnyje rastu daikty yra K. M. M. lentel. LVI ir CXVIII, o kita dalis yra išvežta i Lenkija.
Liter.: PK, KGM, „Pam. Fiz." VI t. IV d., GK, Zap. Russk. geogr. Ob-va kn. I, DMA, SGS, KSD.
b) Priešais piliakalni prie pat Dubysos yra suardytu senkapiu, iš kuriu T. Daugirdo buvo paimta keletas bronziniu daiktu. Liter.: DMA.
c) Ne tik Derbutu piliakalnyje, bet ir D. dvaro laukuose randama akmeniniu padary. Liter.: PK, DMA. Invent.: K. M. M. katal. 33, 235 , 346 Nr . Nr.
e) Derb-se buvo rasta senoviniu lietuvišku ilguju (muštiniu). Lit.: DMA.

Derečiu km., Lipniškiu valsč., Ašmenos apskr. S 20. Randama daug akmeniniu kirviuku. Liter.: PV.
Devoniškiu v. m. Ašmenos apskr. R 21. Yra „Švedu" brasta. Liter.: PV.
Didžiluju Linkaičiu dv., Linkuvos valsč., Šiauliu apskr. C 13.
a) Dvaro lauke yra greta vienas kito du pailgi piliakalniai smailiomis viršūnėmis.
b) Yra Skreckakalnio kalnas, ant kurio buvusi senoviné bažnyčia. (St. Gruzdaitè.)
Didziuju Rusotu dv., Ožès valsč., Gardino apskr. U 14. Ties dvaru yrà kalnelis, vadinamas Kryžiuočiu Kapais. Liter.: PG.

Didžiuju Salčininku v. m., Ašmenos apskr. Q 20.
Yra kasinėtu paskesniuju laiku pilkapiu. Liter.: SPK.
Didkiemio km., Šilalès valsč., Tauragės apskr. I 5.
I rytus nuo D. Zaslučio miške yra miľ̌inas akmuo, apie kuri pasakojama daug ivairiu padavimy. Liter.: „Minėtinos istorinės vietos" 1924 m. „Kl. Žin." 221 Nr.

Dídsodžio km., Juodupio valsč., Rokiškio apskr. C 20. Ties kaimu yra akmenimis apdètu pilkapiu. Liter.: PK.

Diduliu km., Dieveniškiu valsč., Ašmenos apskr. R 21.
Ties D. yra 10 pilkapiu, vadinamu Švedu Kapčiais. Liter.: PV.
Didžiuliu km., Girkalnio valsč., Raseiniu apskr. I 11.
a) Kasant kaimo laukuose griovius, trijose vietose buvo aptikta dideliu moliniu indu, istatytu $\mathfrak{i}$ duobes storomis molinemis sienomis. Induose buvo rasta grūdu liekanu. Liter.: DMA.
b) D. laukuose randama akmeniniu kirviuky. Liter.: PK. Invent: K. M. M. katal. 36, 139, 335 Nr . Nr.

Dievogalio km., Zapyškio valsč., Kauno apskr. M 12. Čia buvo stabmeldiška lietuviu šventovè. Liter.: SG t. XI.

Dikoniu km., Pušaloto valsč., Biržu apskr. E 15.
a) Ties D. yra piliakalnis. Liter.: EAVS.
b) Piliakalnyje randama žmoniu kaulu. Liter.: EAVS.
c) D. lauke yra akmuo su „velnio" pèda. (Autorius.)

Dimitravos dv., Darbėnu valsč., Kretingos apskr.
D. lauke ties Tenžės upe yra nedegintu lavonu laidojimo senkapis, kasinètas prof. S. Grevingko. Senkapis yra IX šimtm. Klaipedos kultūros. Liter.: PK, SG, SLD.
Dirvėnu km., Pušaloto valsč., Biržu apskr.
Per Melètu pelkẹ eina 2 sieksn. pločio akmenimis gristas kelias, vadinamas Švedkeliu. Liter.: PK, KZ̆S.

Dirvènu km., Luokès valsč., Telšiu apskr. E 8. Yra „pilis". Liter.: SGS.
Dirvoniškilu km., Nemakščiu valsč., Raseiniu apskr. H9. Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 202 Nr.
Dirvony km., Juodupio valsč., Rokiškio apskr.
D. laukuose randama žmoniu kaulu. Liter.: PK.

Diržu km., Žeimelio valsč., Šiauliu apskr. B 13.
Tarp Diržiu ir Bardiškiu kaimu yra „Švedkapis", kuriame iškasama daug žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. Invent.: Viln. Muz.
Djakaučiu km., Rožankos valsč., Lydos apskr. X 17.
Yra trys pilkapiai. Liter.: PV.
Dobros Nodiejos dv., Daugèliškio valsč., Švenčioniu apskr
a) Dvaro lauke randama žmoniu kaulu.
b) Randama akmeniniu kirviuku Liter. PV.

Dokudavos v. m., Lydos apskr. U 20. Yra du pilkapiai. Liter.: PV.
Dolgu km., Žaludoko valsč., Lydos apskr. X 18. Yra pilkapiu. Liter.: PV.
Dominikankos km., Garliavos valsč., Kauno apskr. Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M M. Katal. 316 Nr.
Dovainoniu I km., Rumšiškiu valsč., Kauno apskr. M 14.
a) Ties D. laukuose yra apie 30 pilkapiu. Liter.: SV.
b) Ties Nemunu yra Seiliupio piliakalnis. Liter.: PV.

Dovainoniu II km., Rumšiškiu valsč., Kauno apskr. M 14. Ties km. yra pilkapiu. Liter.: PV.
Dovangoliu km., Smilgiu valsč., Panevėžio apskr. F 13,. Kasant žvyriu, iškasama žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. (Autorius.)
Dovydiškiu km., Linkuvos valsč., Šiauliu apskr. C 13.
Bobkalnyje iškasama žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. (S. Gruzdaité.)
Dovilu bk., Klaipédos apskr. F 2.
Dešiniajame Minijos krante yra piliakalnis, ant kurio, žmoniu pasakojimu, stovejusi kunigaikščio Gedimino pilis. Liter.: HK, BSLP, BVK.
Devynduoniu km., Guděiūnu valsč., Kėdainiu apskr. G 13.
a) Kasant žvyriu, ties D. kapinėmis iškasama žmoniu kaulu ir senoviniu padary. Liter.: EAVS.
b) Kaimo lauke yra piliakalnis, vadinamas „Gaičpile" bei „Gaidžpile" (J. Stančius.)

Drabukščiu km., Varniu valsč., Telšiu apskr. F 6.
Yra piliakalnis, vadinamas Švedkalniu. (Autorius.)

Drageliškių vs., Užpaliu valsč., Utenos apskr. F 20. Yra piliakalnis. Liter.: EAVS.
Dragoniụ km., Pušaloto valsč., Biržụ apskr. E 14.
Yra pailgu akmenimis apdètu pilkapiu. (J. Žukauskas.)
Drevenikiu dv., Šumsko valsč., Ašmenos apskr. O 21. Ties D. yra pilkapiu. Liter.: PV.
Dryžiu km., Šilalės valsč., Tauragės apskr. H 6. Kaimo lauke išarè senovinę geležinę ieti. Liter.: PV.
Dntckūnu km., Varėnos valsč., Alytaus apskr. Q 16. Kaimo lauke buvo rastas senovinis kardas. Liter.: PV.
Drucminù km., Nočios valsč., Lydos apskr. S 17.
a) Ties D. du pilkapiai buvo tyrinéti dar A. Kirkoro, kurs juose pastebejo degintu lavonu laidojimu. Kitus pilkapius paskiau kasinėjo E. Volteris ir V. Šukevičius, kurie taip pat rado juose VIII-IX šimtmečio Vilniaus kultūros padaru. Liter.: PV, ŠP, SLD.
b) D. laukuose rasdavo akmeniniu kirviuku. Liter.: PV, ŠP, ŠNK. Invent.: Vilniaus muz. Katal. 787 Nr .
Drukšès (Drisvètu) v. m., Zarasu apskr. G 24.
a) Ties D. yra keli piliakalniai: Broliakalnis, du kalnai, vadinami „Verkakalniais" (Verksmo kalnais) ir ežero sala, vadinama „Pilim". Saloje yra likę XVI-XVII šimtm. mūrinės pilies pèdsaku. Liter.: PK, BSP, ŽAG.
b) Esančioje pietiniame Drukšės ežero gale pelkėje kai kur pastebima senobinio kelio pėdsaku. Liter.: ŽAG.
c) Ant pilies salos randama senoviniu ginklu. Liter.: PK.
d) Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK. Invent.: K. M, M. katal. 203 Nr.

Druseikiu km., Biržu valsč. ir apskr. B 16.
a) Ties D. yra keli akmenimis apdėti pilkapiai. Liter.: PK.
b) Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.

Drusevičiu km., Bogino valsč., Dysnos apskr. H 25. Ties D. miške yra apie 100 pilkapiu. Liter.: PV.
Druskiu km., Svėdasu valsč., Rokiškio apskr. F 19.
D. lauke yra nukirsto kūgio pavidalo piliakalnis, kurio viršūné yra 13 sieksn. skersmens. Piliakalni iš visu pusiu yra apsupes pylimas. Liter.: PK.
Druskinykai, valsčiaus miestas, Gardino apskr. S. 14.
a) Dešiniajame Nemuno krante ties Ratnyčèlès upeliu yra akmens gadynès sodybos pédsaku, kuriuose randama akmeniniu kirviuku, titnaginiu skiltuvu ir moliniu indu šukiu. Liter.: PV, GPN, ŠSK.
b) D. apylinkèje yra dar keliu akmens gadynés sodybu liekanu. Liter.: PG.
c) Ties Ratnyčèlès upeliu yra piliakalnis. Liter.: PG, BSP, BSLP.
d) Kitas kalnas, su stiproves irengimo liekanomis, vadinamas Milžinu kalnu, stirkso kairiajame Nemuno krante. Liter.: PV.
e) D. apylinkèje yra daug pilkapiu, kuriuose randama moliniu indu ir senoviniu metaliniu padary. Liter.: PV, PG, SP.
f) Yra keliu senkapiu vietos, kuriose, vèjui išpusčius smèli, randama žmoniu kaulu ir senoviniy padary. Liter.: ND, PV, PG.
k) Salatu ežero dugne buvo rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PG.

Dubaklonio km., Merkinès valsč., Alytaus apskr. Dešiniajame Amarnios upès krante yra piliakalnis. (St. Sinkevičius.)
Dubaraičiu km., Antazavės valsč., Zarasu apskr. E 21.
D. lauke dažnai randama žmoniu kaulu. Liter.: PK.

Dubènu km., Simno valsč., Seinu apskr. P 12.
Buvo rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M.katal. 280 Nr.
Dubičiu km., Nočios valsč., Lydos apskr. S 17.
a) Prie Pelésio ežero yra akmens gadynès sodybos pèdsaku, kurie užima dideli plotą lauko. V. Šukevičius čia surinko apie 1000 gražiausiu titnaginiu padaru, iš kuriu tipingi buvo trumpi, kartais apskriti, iš visu pusiu apkalti skaptukai ir ylos pavidalo padarai. Daug buvo surinkta čia ir rankomis lipdytu moliniu puodu šukiu, su tiesiu brūkšniu ornamentais. Liter.: PV, ŠP, ŠSK.
b) Randama akmeniniu kirviuku. Invent.: V. M. katal. 789 Nr . Liter.: ŠNK.
c) Ties Pelésio ežeru yra piliakalnis. Tyrinèdamas ši piliakalni, V. Šukevičius pastebėjo, kad jo būta gyvenamo dar akmens gadynėje, bet ir paskesniais laikais čia gyventa žmoniu, nuo kuriu yra likę ažuoliniu rastu, senoviniu plytu, angliu ir pelenu. Liter.: PV, ŠP.
d) Piliakalnio gale yra kalvelè su paskesniuju laiku statybos liekanomis, vadinama „Karalienés Bonos pilimi". Liter.: SP.
e) Ties piliakalniu per Pelesios upe eina eilè stulpu nuo buvusio čia senovèje Vilniaus-Gardino kelio tilto. Liter.: PV.
f) Ties D. yra pailgu VI-VIII šimtm. Raginènu kultūros pilkapiu. Liter.: SLG. Invent.: Vilniaus Muz. Sk. „G" Katal. 903-5 Nr, Nr,
Dubingiu bk., Giedraičiu valsč., Vilkmergès apskr. L 19.
a) Dubingio ežero Pilies saloje yra čia XVI šimtm. buvusios Radvilu mūrinès pilies griuvésiai. Liter.: BG, BSP.
Dūdu km., Nemenčino valsč., Villniaus apskr.
Yra akmuo, laikomas senesniu aukuru. Liter.: KS.
Dūdụ km., Vilkijos valsč., Kauno apskr. L 11.
Pil. F. Stanevičiaus lauke, kasant bulvèms rūsi, buvo aptikti žmogaus griaučiai su kalaviju. Liter.: MVA.
Dūdlaukiu km., Eržvilko valsč., Tauragės apskr. I 9.
Buvo rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK. Invent.: К. M. M. katal. 85 Nr .

Dukeliụ km., Rudaminos valsč., Seinu apskr. O 20. Ties D. yra senkapis. Liter.: PV.
Dükšto v. m., Zarasu apskr. G 23.
a) Samanu ežero žiem.-vak. pusejeje yra piliakalnis, kuri sudaro ovalinè kalva 30 metr. ilgio, 25 metr. pločio ir 13 mtr . aukščio žiemiu gale ir 22 mtr. aukščio - pietu gale. 1909 metais piliakalni kasinèjo L. Kšivickis, kuris pastebejo, kad piliakalnio viduryje buvo keturkampis $12 \frac{1}{2} \mathrm{mtr}$. ilgio ir 6 mtr . pločio idubimas. Tam idubime kietai sumintame molio dugne buvo rasta ugniakuro pedsaku, daug kaulo ir akmens padaru ir moliniu puodu šukiu. Piliakalnio gyventoju būta medžiotoju, nes jokiu javu pèdsaku nebuvo rasta, o tarp kaulu buvo rasta serno, vebro ir elnio kaulu. Spejama, kad piliakalnio kultūra yra buvus V-VII simtm. po Kr. Liter:: KPM, KGGL (DuksztyWorañce), SLD.
b) Ties Persvietès ežeru yra jau seniai ariamas kalnas, del juodos savo spalvos vadinamas „Juodkalniuu". Spejama, kad čia buvusi didelé priešistoriniu laiku sodyba. Liter.: KGGL (Dukszty-Worañce).
c) Pil. Daugèlos miške prie Smalvos kelio vienoje vietoje yra apie 50 pilkapiu, o antroje - dar apie 100. Beveik visi pilkapiai apskriti, apkasti grioviu, o kiti prie pamato apstatyti akmenimis. Tyrinedamas tuos pilkapius, T. Daugirdas pastebejo juose nedegintu lavonu laidojimu liekanu. Liter.: SLD, KPM, KGGL (Dukszty-Woraníce), PK, Invent.: KMM, lenteles XCIV-CVIII.

Dūkšto bk., Maišiogalos valsč., Vilniaus apskr. M 18.
a) Ties D. yra pilkapiu. Liter.: PV.
b) Yra rastas akmens gadynés padaras. Liter.: ŠEK.

Dulkiu km., Vilkijos valsč., Kauno apskr. L 12. Kapukalnyje, kasant žvyriu, iškasama žmoniu kaulu. Liter.: MVA.
Dulkiu km., Lipniškiu valsč., Ašmenos apskr. S 20.
Yra senkapis. Liter.: PV.
Dumšiu km., Naumiesčio valsč., Šakiu apsikr. N 9.
Yra rasta akmeniniu kirviuky. Invent.: KMM. katal.: 313, 315 Nr ,
Duničiu km., Užbalio valsč., Lydos apskr. S 17.
V. Šukevičius čia kasinejo akmenini XIV-XV šimtm. Vilniaus kultüros senkapi. Liter.: SP, SLD. Invent.: Viln. muz. SKG, Katal 912-922 Nr.

Dusetos, v. m., Zarasu apskr. F 21.
Buvo rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 344 Nr .
Dušmoniu km., Naumiesčio valsč., Panevèžio apskr.
Pavietrés kapiniu kalne iškasama žmoniu griaučiu. Ties vienais griaučiais buvo rastas molinis puodas su pelenais, o prie šono senovinis kardas. (P. Misiünas.)

Dvarčinu km., Varėnos valsč., Alytaus apskr. R 15.
a) I vakarus nuo kaimo yra piliakalnis. Liter.: PO.
b) Tarp kaimo ir piliakalnio yra trys akmenimis apdèti pilkapiai, apie 10 mtr . skersmens ir 3 -ju mtr. aukščio. Liter.: PV.
Dvarčinu km., Užbalio valsč., Lydos apskr. T 17.
V. Šukevičius kasinėjo akmeninius XIV-XV šimtm. Vilniaus kultūros kapus. Liter.: PV, ŠP, SLD. ŠKK. Invent. Muz. TPN.
Dvarčinu km., Vosyliškio valsč., Lydos apskr. U 17.
Yra keli 2 mastu aukščio pilkapiai. Liter.: PV.
Dvarčininku km., Kėdainiu valsč. ir apskr. I 13.
Ties D. yra akmuo su iškalta jame arklio pėda. (Autorius.)
Dvareliu km., Kovarsko valsč., Villkmergès apskr. H 18.
Buvo rastas akmeninis kirviukas. (U. Sadauskaitè.)
Dvarvyčiu km., Švėkšnos valsč., Tauragės apskr. G 3.
a) Dvarvyčiu Radiniu lauke randama senoviniu padaru. Liter.: KŠS.
b) D. lauke yra akmuo su dviem is̆kaltais dubenimis. Liter.: PK.

Dvarvyčiu dv., Skaudvilès valsč., Tauragės apskr. H7.
Ties Mergès upeliu yra kalva, vadinama Milžinkapiu Liter.: PK, GR.
Dviliu km., Klaipedos apskr. G 3.
Prof. Ebergas kasinėjo senkapi su degintu ir nedegintu lavonu laidojimais. Invent. Klaiped. muz.
Dzengeliškiu km., Lydos apskr.
E. Volteris kasinėjo senkapi, kuriame buvo rasta geležiniu iečiu. Liter.: Kat. predmietov. arch. vystav. pri IX arch. sjiezdè.
Dzirmeniškiu pv., Ūdrijos valsč., Alytaus apskr. Q 13.
Miško krašte yra supiltas iš žemés ir akmenu piliakalnis, kurio aplinkis viršūnèje - 80 mtr . ir aukštis 20 mtr . Liter.: RSP.
Džiuginėnu km., Telšiụ valsč. ir apskr. D 6.
a) Per 4 klm . nuo Telšiu prie Telšiu - Alsèdžiu kelio yra piliakalnis, vadinamas Džiugo kalnu. Piliakalni sudaro apvali kalva 30 mtr . ilgio, 10 mtr . pločio ir 30 mtr . aukščio, labai stačiais šlaitais. Pietinis piliakalnio šonas yra aukštesnis, o piliakalnio viduryje yra duobė. Statant piliakalnio viršūneje kryžiu, $3 / 4 \mathrm{mtr}$. gilumoje buvo pastebėtas akmenu klodas. Piliakalnio vardas jungiamas su vardu milžino Džiugo, apie kuri pasakojama daug padavimu.
b) Ties pietiniu piliakalnio šlaito pamatu yra keletas nežymiu kauburèliu, kuriuos T. Daugirdas laiko pilkapiais.
c) Ties šitais pilkapiais buvo rasta moliniu puodu šukiu ir keletas titnaginiu strelikiu.

Liter.: PK, BSP, VP, 1924 m., „Ryto" 100 Nr., T. Dowgird „Pamiątki...", T. Dowgird „O dwóch mogilach", M. Brensztejn „Skarb bronzowy ...", A. Jucewicz „Rysy Žmujdzi", A. Jucewicz „Wspomnienia Žmujdzi", Lazdynu Pelėdos raštai I t.

## E.

Egliškiy km., Klaipedos apskr. E 2.
Yra kasinétu paskesniojo bronzos gadynés laikotarpio pilkapiu su degintu lavony laidojimais. Liter.: HK.
Eidačíu km., Šilutės apskr. H 3.
Ant Tenenės upės kranto yra piliakalnis. Liter.: HK.
Eidžioliu km., Varniu valsč., Telšiu apskr. E 6.
Ties Virvyčios upe yra piliakalnis. Liter.: HK.
Eigıxu km., Turžènu valsč., Kauno apskr. M 13.
a) Ties Eiguliu km. kapinėmis yra akmens gadynés sodybos pedsaku. (Autorius.)
b) Yra rasta akmeniniu padary. Liter.: PK. Invent.: K. M. M. katal. 189, 220 Nr .

Einaravičiu km., Nemaniūnu valsč., Alytaus apskr.
Ant Lotockio kalno yra trys akmenys, iš kuriu viename yra iškaltas. ,Vyties' kryžius. Liter.: PV.
Eisulịu km., Pagėgiu apskr.
Yra Kauko kalnas, ant kurio, žmoniu padavimu, gyvenęs kunigaikštis Kaukuras. Liter.: BVK.
Eišisiskès, v. m., Lydos apskr. R 18.
a) Netoli E. ties Gornostajiškiu vs. yra 2 dešimt. žemès plotas, apsuptas aukštu pylimu ir grioviu. Vietos gyventojai tą lauką vadina Gorodišče (pilim). Liter.: SG t. II, BSLP.
b) E. apylinkèje V. Sukevičius kasinèjo VIII-IX šimtm. Vilniaus kultūros pilkapius. Liter.: SPK.
c) Žydu kapinese buvo rastas akmeninis antkapis su iškaltu jame skaitmenim. „1170". Liter.: PK.
Ekėčia km., Klaipėdos apskr. E 1.
Ant Akmenės upés kairiojo kranto yra piliakalnis. Liter.: HK.
Elenaravos dv., Raudonės valsč., Raseiniu apskr. L9.
a) Ties $E$. ant Nemuno kranto yra XIV šimtm. kryžiuočiu statytos mūrinės pilies griuvèsiai. Liter.: PK. (Žiūr. Zomkus.)
b) Vakarinés kalnelyje randama žmoniu kaulu, puodu šukiu ir ivairiu senoviniu padaru. Liter.: PK.
c) Kaniüku lauke randama ivairiu senoviniy padaru, tarp kuriu buvo rasta ir bronziniy kirviuky. Liter.: PK.
Elniokampiy km., Vilniaus apskr. N 18. Yra Velniokapio laukas. Liter.: SG. t. II.
Endriškiu km., Skaisgirio valsč., Šiauliu apskr. B 10. Yra kasinètas XIV-XVI šimtm. kultūros lietuviu senkapis. Liter.: SLD. Invent.: Viln. Muz. sk. „ $\mathrm{G}^{\text {" }}$ katal. 2629-2639 Nr. Nr.

Ériškiu km., Ramygalos valsč., Panevèžio apskr. G 14.
a) Miške prie kelio yra didelis akmuo, apie kuri kalbama, kad ties juo vaidinasi.
b) Miške yra Vergu kelias, kuriuo, pasakojama, baudžiavos laikais ponai varydave žmones i dvarạ dirbti. (Autorius.)
Eržvilko v. m., Tauragès apskr. L 8 .
a) Ties E. ant Šaltonos upès kranto yra nukirsto kūgio pavidalo piliakalnis, kurs nuo lygumos yra atskirtas dviem grioviais ir pylimais. Liter.: PK, KPGM, VP.
b) Yra rasta akmeniniu padaru. Invent.: K. M. M. katal. 200, 273 Nr. Nr.

Ezdaićiu dv., Darbėnu valsč., Kretingos apskr. D ${ }^{2}$.
a) Ties E. yra piliakalnis, vadinamas Švedukalniu, kurio papèdèje dar matyti buvusiu aplink ii pylimu pedsaku. Liter.: PK.
b) Grevingkas čia kasinèjo IX šimtm. Klaipèdos kultūros senkapi. Liter.: РK, SLD.
Ežeru v. m., Gardino apskr. U 15.
Rybnicos ežere yra vieta, vadinama Sala, kur yra likusiu, ratu sukaltu i ežero dugna stulpu, o nuo ju i krantą eina antra eilè stulpu liekanu buvusio čia tilto. Salos dugne randama daug plytgaliu ir moliniu puodu šukiu. Liter.: PG.
Ežerèliụ km., Šventežerio valsč., Seinu apskr. R 12.
Yra piliakalnis. Liter.: 1923 m . „Tévynés Balsas".
Ežeriškiu km., Zarasu apskr. G 24.
Yra rastas akmeninis kaltas. Invent.: K. M. M. katal. 250 Nr.

## F.

Flerijoniškiu vs., Kelmés valsč., Raseiniu apskr. G 9.
a) F. lauke yra piliakalnis, vadinamas Čiužakalniu, kurs esas supiltas milžino Čiužo. Liter. PK.
b) Netoli nuo piliakalnio miskelyje yra Miľ̌inkapis, kuriame randama žmoniu kaulu. (Autoriuss.)

## G.

Gabrieliškiu km., Girtkalnio valsč., Raseiniu apskr. I 10.
a) Ties G. yra piliakalnis, vadinamas Viškalniu. Piliakalni kasinėjo L. Ksivickis, kurs rado jame sudegusiu javu ir Morkaus Aurelijaus ir Trajano monetu. Liter.: KPM, GNL.
b) Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK. Invent.: KMM. katal. 8 Nr .

Gačioniu km., Razalìmo valsč., Panevèžio apskr. E 13.
Ties G. yra penki akmenimis apdèti pilkapiai. Liter.: PK.
Gaičpilès vs., žiūrèk Pogaičpilè.

Gaidès bk., Zarasu apskr. G 23.
Rasta akmeniniu padaru. Invent.: KMM. katal. 230-234, 236 Nr ,
Gaidžgalio km., Juodupès valsč., Rokiškio apskr. C 20.
G. kaimo pelkėje yra akmuo, vadinamas Balnakmeniu. Pirmiau buvo ir kitas akmuo, apie kuri pasakojama, kad ant jo aukas senovèje degindave. Liter.: РК.
Gaidžiupiu km., Subačiaus valsč., Panevèžio apskr. F. 16. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Gaigaliu kkm., Kupiškio valsč., Panevèžio apskr. F 18.

- Kaimo lauke yra ovalinis piliakalnis, kuriame, kasdami žvyriu keliams taisyti, rasdavo senoviniu padaru. Liter.: PK., EAVS.
b) Nuo Gaigaliu iki Papiliu km. ir toliau eina visa eilè pailgu ir apskritu kalveliu. Liter.: PK.
Gaigaliu km., Aluntos valsč., Utenos apskr. I 19. Yra piliakalnis. (Autorius.)
Gailaičiu km., Švèkšnos valsč., Tauragès apskr. H 3. Ties G. yra „karo" kapai. Liter.: KŠS.
Gailaičiu km., Viduklès valsč., Raseiniu apskr. H 9.
Yra paliakalnis, vadinamas Griučkalniu. Liter.: PK, KGM.
Gailionìu km., Vepriu valsč., Ukmergès apskr.
Ties G. yra jau suardytas senkapis, kuriame rasdavo žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. Liter.: PK, GV.
Gailiūnu km., Vilkijos valsč., Kauno apskr.
a) I vakarus nuo G. yra 27 mtr . ilgio ir 3 mtr . pločio pylimas, supiltas iš juodžemio ir molio.
b) $\ddagger$ rytus nuo G . laukuose rasdavo žmoniu kaulu. Liter.: MVA.

Gailiūnu km., Pušaloto valsč., Biržu apskr. E 14.
a) Ties G. yra 3 klm . ilgio ir 3 mtr . aukščio pylimas. Liter.: PK.
b) Ant esančios miške Milžinkapiu kalvelès yra daug akmenimis apdètu pilkapiu. Liter.: EAVS.
c) Kaimo lauke yra akmuo, ties kuriuo vaidinasi. (Autorius.)

Gailiūnu km., Seinu apskr. S 14.
a) Ties G. yra akmens gadynés sodybos liekanu.
b) Kitos akmens gadynes sodybos liekanu yra Nasaucisisiu smèlyne. Liter:: GPN.
c) Yra rastas neolito gadynés padaras. Liter.: SLD.

Gaižavos dv., Josvainiu valsč., Kėdainiu apskr. K 12.
a) Yra Papiliokalnio kalnas. Liter.: SGS.
b) Yra Kapeliu laukas. Liter.: SGS.

Galiniu $\mathbb{k} m$., Ariogalos valsč., Kėdainiu apskr. I 11.
Rasta akmeniniu padary. Invent.: К. M. M. katal. 67, 68, 128, 134, 135 Nr . Nr.

Galiniu km., Užpaliu valsč., Utenos apskr. G 20.
Ties G. yra Kartuviu kalva, kurioje randama žmoniu kaulu ir senoviniu padary. (Autorius.)
Galminu km., Degučiu valsč., Zarasu apskr. F 22.
G. lauke tarp ežeru yra apie 100 pilkapiu, kuriuose rasdavo žmoniu kaulu ir surūdijusiu geležiniu padary. Liter.: PK, SLD.
Galšniu km., Vievio valsč., Traku apskr.
Ties G. yra 6 pilkapiai, kiekvienas po 3 mtr. aukščio. Liter.: PV.
Galubiškiu vs., Antazavės valsč., Zarasu apskr.
Yra apskritas 3 sieksn. aukščio piliakalnis, kurio viršūnės aplinkio yra 180 žingsniu. Liter.: PK.
Galvediškiu km., Saukėnu valsč., Šiauliu apskr. F 9.
Pelkėje yra kalva - Piliké, kuri L. Kšivickio laikoma seniausiuoju Lietuvos piliakalniu. Liter.: KZ̈S.
Galvokiu km., Vabalninko valsč., Biržu apskr., D 17.
G. laukuose randama žmoniu kaulu. Liter.: PK.

Ganelkiu km., Sobakino valsč., Lydos apskr. T 16.
Ties G. yra „Totoriu" kapeliai. Liter.: PV.
Gardino m. V 13.
a) Ties Koložés cerkve ant Nemuno kranto yra akmens gadynés sodybos liekanu. Liter.: PG.
b) Nemuno ir Gardinėlės upiu santakoje ant kalno buvo mūrinė pilis, kurios yra likusios mūrinės sienos dalys. Liter.: PG.
c) G. apylinkėje rasdavo akmens gadynės padaru. Liter.: PG.

Gardamo km., Naumiesčio valsč., Tauragès apskr. H 4.
Spèjama, kad čia senovèje buvęs miestas, kuri 1304 metais kryžiuočiai sudegine. Gardamo laukuose aptinkama mūro griuvèsiu. Liter.: SG t. II, K T.
Ùargždu v. m., Kretingos apskr. F2.
a) Prieš Gargždus kairiajame Minijos upės krante ties Anielino pv. yra "Pilalé", sudaryta kyšulio tarp dvieju skardžiu ir atskirta nuo lauko pusès grioviu ir pylimu. Liter.: PK, KGM, BSLP, KT.
b) Ties G. malūnu yra IX šimtmečio Klaipedos kultūros senkapis, kasinėtas V. Nagevičiaus. Liter.: PK, SLD, Oť̌iot J. A. K. za 1909-10 g.
c) Raganinės lauke randama žmoniu kaulu. Liter.: PK.
d) Gargždu dvaro lauke buvo rastas bronzinis celtas (vagis). Liter.: PK.
e) Buvo rasta Romos monetu. Liter.: PK.

Garneliškiu km., Molètu valsč., Utenos apskr. L 19.
G. laukuose randama žmoniu kaulu ir senoviniu padaru.

Gasparı km., Piniavos valsč., Panevėžio apskr. E 14.
a) Ant Kaukokalnio yra daug akmenimis apdėtu pilkapiy. Liter.: EAVṠ.
b) Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: EAVS.

Gasparėliц km., Piniavos valsč., Panevėžio apskr. E 14.
Ties G. pušyne yra kalvelé, kurioje iškasama žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. Liter.: EAVS.
Gastilonìu km., Rumšiškiu valsč., Kauno apskr. M 14.
G. lauke ties Nemunu randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PK.

Gataučiu km., Linkuvos valsč., Šiauliu apskr. C 13.
Yra kalva, apdèta akmenimis ir vadinama „karo" kapais. (S. Gruzdaité.)
Gaudučiu vs., Kartenos valsč., Kretingos apskr. E 3.
Ties Alantos upe yra piliakalnis. Liter.: PK.
Gedikiu km., Švèklšnos valsč., Tauragės apskr. H 4.
Ant Ašvos upės kranto yra piliakalnis. (Autorius.)
Gegužiu km., Skaudvilès valsč., Tauragès apskr. H 7.
Ties G. yra didokas pailgas, lyg nupjauta viršūne kalnas Gegužkalnis, apie kuri pasakoja daug padavimu ir laiko ji piliakalniu. Liter.: 1925 m . „Trimito" 31 Nr .
Gedminaičiu dv., Švèkšnos valsč., Tauragės apskr. H 4.
Yra piliakalnis, vadinamas Pilim. (Autorius.)
Gedrimu km., Ylakiu valsč., Mažeikiu apskr. B 4.
Yra Alkos kalnas, apie kuri pasakojama, kad jame esanti nugrimzdusi bažnyčia. (Autorius.)
Gegrènu bk., Ž.-Kalvarijos valsč., Telšiu apskr. C 5.
Valstybiniame miške yra piliakalnis. Liter.: „Klaip. Žin." 210 Nr. 1925.
Geilukiu km., Alytaus valsč. ir apskr. Q 14.
G. lauke yra akmens gadynès sodybos pedsaku. Liter.: PV.

Geišiškiu dv., Maišiogalos valsč., Vilniaus apskr. M 17.
G. laukuose randama daug žmoniu kaulu. Liter.: PV.

Geišlu dv., Jurbarko valsč., Raseiniu apskr. K 8.
a) Yra Stabalaukio laukas. Liter.: SGS.
b) Buvo rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 133 Nr .

Gelagaliu km., Balninku valsč., Vilkmergès apskr. I 18.
a) Rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
b) Sustatytame iš akmenu rūselyje buvo rastos dvi molinés urnos ir labai gražiu sidabriniu padaru: apikakliu daliu, kelios pintos iš keliu vietu apirankes, karoliu ir pakabèliu. Invent.: K. M. M.
Gelavos dv., Ariogalos valsč., Kėdainiu apskr. I 11.
Ant Dubysos kranto, tarp dvieju giliu skardžiu išsikišes, yra piliakalnis, atskirtas nuo lauko puses pylimu ir grioviu. Piliakalnis turi 72 mtr . ilgio ir 38 mtr. pločio. Vietiniai žmones piliakalni vadina Kalniuku. Liter.: PK, DMA, KGM, KGD, DP.

Gelčiūnu km., Gervèčiu valsč., Ašmenos apskr. N 23.
Dešiniajame Lošes upès krante yra trys pilkapiai. Liter.: PV.
Gelgaudiškio v. m., Šakiu apskr. L9.
Yra akmuo, kuriame yra iškalta kažkokiu neišskaitomu parašu. (Autorius.)
Gelsodžio km., Varniu valsč., Telšiu apskr. E 7. Yra Miližinkapiai - akmenimis apdèta kalva. Liter.: KL.

Gelvoniu v. m., Vilkmergės apskr. L 16.
a) Esančioje ties bažnyčia koplyčioje yra akmuo su Švenčiausiosios Motinos pėda. Akmuo yra labai garbinamas ir laikomas stebuklingu. Liter.: SG t. II, RP.
b) Buvo rastas akmeninis kirviukas. Liter.: Kat. arch. vystav. IX arch. S.

Geivos dv., Gelvoniu valsč., Villkmergės apskr. L 16. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: TN.

Gelžyčiu km., Varniu valsč., Telšiu apskr. F 6.
Ties Lūksto ežeru yra „Pilis". Liter.: VP.
Genaičiu km., Gargždu valsč., Kretingos apskr. F 2. Yra akmuo su kažkokiais neišskaitomais parašais. (Autorius.)
Genaičiu km., Betygalos valsč., Raseiniu apskr. I 11.
Dešiniajame Dubysos krante yra sudarytas kranto kyšulio piliakalnis. kurs jau visai nugriuves ir kurio belike tiktai pylimas. Liter.: KGM,DMA.
Geranainiu v. m., Ašmenos apskr. S 20.
Apskritame 2 dešimtiniu lauko plote, apsuptame aplinkui 4 mtr . aukš̌̌io pylimu ir grioviu, yra griuvésiai mūrinès pilies, kuri laikoma kunigaikščio Goštauto pilimi. Liter.: PV.
Gerčaliu km., Kaltinėnu valsč., Tauragės apskr.
Yra piliakalnis, Surkalniu vadinamas. Liter.: GR.
Gerduvènu km., Gargždu valsč., Kretingos apskr. F 3.
Ant Minijos upès kranto yra „Pilè" (Autorius).
Gergždeliu dv., Kuršėnu valsč., Šiauliu apskr. D 9.
a) 1837 m . sudètame iš akmenu rūselyje buvo rasti sulenkti žmogaus griaučiai. Toks laidojimas laikomas ankstybesnés bronzos gadynés Jaidojimu. Liter.: SLD.
b) Prancūzu mokslininkas Dubois de Montepereux kasinėjo ties Gergždeliais pilkapius, iš kuriu viename pilkapyje ties griaučiais buvo rastos dar keturios žmoniu kaukolés, jau visai sutrupejusios. Liter.: BSP., Юцевичъ „Исполиновы горы..." „Сынъ Отечества" 185 № 1837.
a) Yra piliakalnis, vadinamas Silvestro kalnu (Autorius).
b) Yra rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 165 Nr .

Gerkoniu km., Debeikiụ valsč., Utenos apskr. G 19.
a) Yra piliakalnis, vadinamas Silvestrokalniu. (Autorius.)
b) Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: К. M. M. katal. 165 Nr .

Gerkoniu km., Dūkšto valsč., Zarasu apskr. G 23.
Randama akmeniniy kirviuku. Invent.: K. M. M. katal. 249, 251 Nr . Nr.
Geršvinkos k., Daugėliškio valsč., Švenčioniu apskr. H 23.
G. lauke yra 10 pilkapiu. Liter.: PV.

Gervėčiụ v. m., Ašmenos apskr. N 23.
Yra rastas senoviškas geležinis kalavijas ir kitu padaru. Liter.: PV.
*iesvos km., Maišiogalos vallsč., Vilniaus apskr. M 18. Yra rastas akmeninis plaktukas. Liter.: PV.
Gibišiu (Gibbischken Martin) km., Klaipėdos apskr. G2. Yra senobiniu pylimu. Liter.: HK.
Giedraičiu v. m., Vilkmergės apskr. L 19.
a) Giedraičiu (Kymanto) ež. saloje yra Kunigaikščio Giedriaus rūmu griuvėsiu pèdsaku. Liter.: SG t. II. B G,
b) Rastas akmens gadynès padaras. Liter: ŠEK.

Gikoniu dv., Papilès valsč., Biržu apskr.
a) Dvaro trobesiai pastatyti ant senkapio liekanu.
b) Dvaro laukuose randama senoviniu metaliniu padary.
c) Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.

Gilandžiu km., Pagėgiu apskr. K 5.
Yra piliakalnis. Liter.: BVK.
Gilboniu km., Smilgiu valsč., Panevėžio apskr.
G. kaimo lauke yra apdetas akmenimis nedidelis žemès plotas, vadinamas Milžinkapiu bei Kapmilžiais. Liter.: PK, EAVS.
Giluičiu km., Simno valsč., Seinu apsikr. Q 12.
a) G. lauke yra apskritas apgriuvusiais šlaitais piliakalnis. Liter.: RSP.
b) Ties piliakalniu yra ivairaus aukščio kalveliu (pilkapiu) Liter.: RSP.
c) Kasant G. lauke žvyriu, buvo iškasta žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. Liter.: 1922 m. „Tèvynès Balso" 171 Nr.
Gilvyčiu pv., Kuršènu valsč., Šiauliu apskr. E9.
a) G. lauke yra piliakalnis. Liter.: PK.
b) T. Daugirdas ties Gilvyčiais kasinėjo neaukštus, prie pamato akmenimis apdètus VI-VIII šimtm. Raginėnu kultūros pilkapius. Liter.: PK, SLD. Invent.: К. M. M. lentel.: LXXX, CXX, CXXI.
c) Yra dar vienas senkapis. Liter.: PK.
d) Piliakalnyje buvo rasta bronzinė romènu kultūros fibula. Liter.: PK.
e) Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 170 Nr .

Gilus ežer., Traku apskr.
Ties ežeru yra grupė neaukštu pilkapiu. Liter.: PV.

Gineikiu kmr, Kelmès valsč., Raseiniu apskr. Ui9.
I š. v. nuo G. yra piliakalnis, vadinamas Deimace. (K. Avižonis.)
Giniūnu dv., Smilgiu valsč., Panevèžio apskr.
Dvaro Gojelio miškelyje yra senkapis (Autorius).
Ginkūnu dv., Šiauliu valsč. ir apskr. D 11.
G. lauke išariama žmoniu kaulu. Liter.: PK.

Ginteliškès bk., Plateliu valsč., Kretingos apskr. D 4.
a) Ties G. yra piliakalnis.
b) Per $1 / 2 \mathrm{klm}$. nuo piliakalnio yra IX šimtm. Klaipedos kultūros senkapis. Liter.: TK. Invent.: K. M. M.
Giraitès km., Alytaus apskr. R 15.
Yra akmens gadynés sodybos liekanu. Liter.: ŠSK.
Giraitès km., Sventežerio valsč., Seiny apskr. R 12.
Yra ištrižai nupjauto kūgio pavidalo piliakalnis. Liter.: RSP.
Girdiškiu blk., Skaudvilės valsč., Tauragės apskr. H 7.
a) Ties G. yra kalnas, vadinamas Kalesio (Kalerio) kalnu. Liter.: KL.
b) Pakeliui $\mathfrak{i}$ Kaltinènus per 2 klm . ties ežeru yra Milžinkapiai. Liter.: 1924 m. „Lietuvos" 189 Nr .
c) Nežinia tikrai, iš kurios vietos, bet iš Girdiškiu apylinkès senkapio Mintaujos muziejuje yra bronzinè apikaklè. Liter.: PK.
Girdvainiu km., Raseiniu valsč. ir apskr. I 10. Yra senkapis. Liter.: PK.
Girkalnio v. m., Raseiniu apskr. I 10. Yra rasta akmeniniu kirviuku. Invent.: K. M. M. katal. 57, 197 Nr . Nr.
Girininku km., Pakuonio valsč., Kauno apskr. N 13. Yra rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 314 Nr .
Girniku km., Užvenčio valsč., Šiauliu apskr. F 7. Yra piliakalnis. Liter.: KT.
Girniku km., Vilkijos valsč., Kauno apskr. L 12. I žiemos rytus nuo Aušrutos kalvos yra du kauburiai, vadinami Stanoviskomis, ant kuriu buves miestas. Liter.: MVA.
Girniku km., Kurtuvènu valsč., Siauliu apskr. E9.
Kaimo lauke yra Girniku kalnas, kuris, žmoniu padavimu, esas supiltas milžino Auculio. Liter.: BSP, GŠ, St. Butkus „Pasaku kampelis".
Girpetriu km., Pušaloto valsč., Biržu apskr. D 14. Yra milžinkapis. (Vl. Aizinas.)
Girsteikiu km., Vabalninko valsč., Biržu apskr. D 17.
a) Dešiniajame Pyvesos upès krante yra trys akmenimis apdèti pilkapiai. Kasant, buvo rasta žmoniu kaulu ir medžio angliu. Liter.: PK.
b) Kasant žvyriu keliams taisyti, žvyrduobèje randama žmoniu kaulu. Liter.: PK.

Gïstoniu km., Joniškèlio valsč., Biržu apskr. D 14.
a) G. lauke yra piliakalnis. Liter.: EAVS.
b) Piliakalnyje randama žmoniu kaulu. (Autorius.)

Gistūnu km., Veliuonos valsč., Kauno apskr. L 10.
Ties G. yra jau suardytas piliakalnis. (Autorius.)
Gyvoliu dv., Viekšniu valsč., Mažeikiu apskr. B 7.
a) Dešiniajame Virvyčios upės krante yra piliakalnis, sudarytas neaukštos kalvos, apvestos iš triju pusiu 2-4 mtr. gilumo grioviu, o is̆ ketvirtos - staigus skardys. Liter.: PK.
b) Pietinėje piliakalnio pusėje yra senkapis. Liter.: PK.

Gizat bk. ir valsč., Marijampolės apskr. O 10. Gižu miške yra senkapis, vadinamas Prancūzu Kapais. (Autorius.)
Gyvačdvario dv., Vabalninko valsč., Biržu apskr. Kasant Dijakalnyje žvyriu, iškasama žmoniu kaulu. (Autorius.)
Gyvakariu km., Kupiškio valsč., Panevèžio apskr. D 17.
Kaimo lauke yra milžinkapis, vadinamas Susakalniu. Liter.: EAVS.
Glebaučiu km., Vasyliškio valsč., Lydos apskr. U 17.
Per 1 klm . nuo Kastenavos piliakalnio ties G. kaimu yra didelis pilkapis. Liter.: PV.
Godeikiu dv., Graužiškiu valsč., Ašmenos apskr. Q 22.
G. lauke vienoje kalvoje yra 4 sieksn. ilgio ir 3 sieksn. pločio landynė vadinama Bažnyčia. Liter.: PV.
Goleniu km., Molëtu valsč., Utenos apskr. K 20.
K. M. M. lentel. XXVII yra atsitiktinai rasti geležiniai žaslai ir kirvis.

Golinkīu km., Ražankos valsč, Lydos apskr. X 17.
a) Randama titnaginiu strelikiu. Liter.: PV.
b) Prie Orlès - Rakavičiu kelio dešiniajame Nemuno krante yra pasagos pavidalo pylimas, kuris esas švedu supiltas. Kitas panašus pylimas per 2 klm . nuo pirmojo yra antrame Nemuno krante. Liter.: PV.
Gončaru km., Dakudavos valsč., Lydos apskr. T 20.
a) Pelkés lauke yra pylimas.
b) Prie kelio i Dakudava yra grupė pilkapiu, kuriuose pastebėta degintu lavonu laidojimu. Liter.: PV.
Gončaricha (Venzaučiznos pv.), Užbalio valsč., Lydos ap. T 17.
E. Volterio ir V. Šukevičiaus čia kasinéti akmeniniai nedegintu lavonu laidojimo XIII-XV šimtm. Vilniaus kultūros pilkapiai. Liter.: PV, W. Szukiewicz „Kurhany kamienne", „Swiatowit" t. I. 1899. „A. С. Могильники съ каменными кистами", ŠP.
Gondingos km., Plungès valsč., Telšiu apskr. E 4.
a) Ant aukšto Bebrungo upės kranto yra piliakalnis, kurio viršūnė yra 500 žingsniu aplinkio. Tyrinejant, buvo pastebètas iki 2 mtr . storio kultūrinis sluoksnis, kuriame buvo rasta ivairiu laiky padaru, prade-
dant nuo akmeninio kirviuko ir baigiant XIII šimtm. bronziniais padarais ir XVII šimtmečio švedu moneta. Piliakalnis yra* garsus padavimais. Liter.: PK, VP, BSLP, KZ̆S, Trimitas 47 Nr. 1924 m.
b) Šalia piliakalnio yra kalnelis, vadinamas Pile. Liter.: KZ̆S.
c) Yra Apieros kalnas, apie kuri pasakojama, kad ant jo šventą ugni degindavę. Liter.: KZ̆S.
d) Ties piliakalniu yra XI-XII šimtm. lietuviu kultūros senkapis, kuriame buvo rasta degintu ir nedegintu lavonu laidojimy ir ivairiu senoviniu padaru. Liter.: PK, SLD.
c) Piliakalnio apylinkėje dažnai randama ivairiausiu senoviniu padaru. Liter.: PK.
Gorenėtu km., Benicos valsč., Ašmenos apskr. Q 25.
Ties km. yra didelis akmuo, kuriame iškaltas kryžius, mėnulis ir raidė S. ir J. Liter.: PV.

## Gornostajiškiu dv., žiūrèk Eišiškès.

Gorodilavo bk., Poločènu valsč., Ašmenos apskr. R 25.
a) Yra piliakalnis, kurio skersmuo yra 40 sieksniu. Liter.: PV.
b) Netoli piliakalnio yra degintu lavonu laidojimo VIII-IX šimtm. Vilniaus kultūros pilkapiu. Liter.: PV, SLD. Invent.: Viln. muz.
Gorniky (Antakalniu) km., Velǐonos valsč., Kauno apskr. I 10. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK, Invent.: K. M. M. katal. 19 Nr .
Gorodniky km., Graužǐškiu valsč., Ašmenos apskr. Q 22. Miške yra garsus Didysis akmuo. Liter.: PV.
Guosto ežer., Stakliškiu valsč., Alytaus apskr. O 15.
Ties ežeru yra Sienokalnis, ant kurio pietinio galo yra mūriniu trobesiu griuvesiai. Liter.: PV.
Grabeliu km., Vievio valsě., Traku apskr. M 17.
Yra grupe degintu lavonu laidojimo pilkapiu VIII-IX šimtm. Vilniaus kultūros. Liter.: PV, SPK, TV, Ф. Покровскій „Грабяловскіе курганы" „Вил. В立тн." 24 № 1891, Зап. С-З. отд. И. Р. Г. О-ва 1912. Invent.: Viln. Muz. sk. G. katal. 565-579 Nr. Nr.
Grabupiu km., Šilutės apskr. I 3.
Yra prūsu H. laikotarpio kultūros senkapis. Liter.: HK.
Graužiu km., Radviliškio valsč., Šiauliu apskr. E 12.
a) G. lauke yra sudėtu ratu akmenu, vadinamu milžinkapiais. Liter.: PK.
b) Ties milžinkapiais yra stulpo pavidalo akmuo, kuri žmonės laiko suakmenėjusiu žmogumi. Liter.: PK.
Graužiškiu dv., Kelmès valsč., Raseiniu apskr. G 9.
G. laukuose randama žmoniu kaulu. Liter.: PK.

Graužiškiu km., Ašmenos apskr. Q 21.
Buvo rastas akmens gadynès padaras. Liter.: SEK.

Greižènu km., Pagėgiu apskr. K 6.
a) Piliakalnis. Liter.: HK.
b) Yra nedegintu lavonu laidojimo prūsu „D" laikotarpio senkapis. Liter.: HK.
Griežès dv., Mažeikiu valsč. ir apskr. K 6.
Ventos ir Vadakšties santakoje ties „Kalvinu bažnyčios" griuvésiais yra senkapis. (V. Šidlauskas.)
Gribošiu km., Nočios valsč., Lydos apskr. S 17.
a) Yra ties Dubu ežeru užimanti dideli plotą lauko akmens gadynès sodyba, kurioje V. Sukevičius surinko daugiau kaip 3000 ivairiu titnaginiu padaru, tarp kuriu buvo ir paleolito gadynés daiktu. Liter.: PV, ŠP.
b) G. laukuose randama ir akmeniniu kirviuku. Liter.: ŠP, ŠNK. Invent.: Viln. Muz. Katal. 792.
c) Akmens gadynės sodybos lauke, buvo rasta keletas padaru iš paskutiniuju laiku, kuriu pažymètini: bronziné fibula ir geležinė ietis, savo pavidalu labai panaši i bronzine ieti. Liter.: ŠP.
d) G. apylinkėje yra pilkapiu. Liter.: ŠP.
e) V. Sukevičius rado nedideli lygintą kalkiu akmeni su iškaltais jame nesuprantamais rėžiais ir pusračiais. Liter.: SLD, W. Szukiewicz „Kamienie z rytym rysunkiem". „Swiatowit" t. II.
Gribžoniu km., Gargždu valsč., Kretingos apskr. F2. Dešiniajame Minijos krante Lukiu lauke yra piliakalnis. Liter.: PK.
Grigaičiu km., Plateliu valsč., Kretingos apskr. D 4. Yra piliakalnis. (J. Razma.)
Gritiškiu km., Antazavès valsč., Zarasu apskr. E 21. Buvo rastas akmeninis celtas. Liter.: PK.
Grybu dv., Švenčioniu apskr. K 22.
G. lauke yra apie 100 pilkapiu. Liter.: PK.

Gorodiščiu (Grodziscze, Radyščiaus?) km., Švenčioniu a. M 22. Piliakalnis. Liter.: Gen. št. žem. (vok.) lapas S 22.
Grubiu km., Juodupės valsč., Rokiškio apskr. C 19.
a) Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PK.
b) Pil. Bulovo lauke yra milžinkapis. (Pr. Daunys.)
c) G. laukuose keliose vietose atrasdavo žmoniu griaučiu ir senobiniy padaru. (Pr. Daunys.)
Gruobyno dv., Sedos valsč., Mažeikiu apskr. C 5.
Pas Sedạ prie Ylakiu vieškelio yra piliakalnis, vardu Gruobyns. (V. Šidlauskas.)

Grustès vs., Sedos valsč., Mažeikiu apskr. C 5.
Čia menama senovèje buvus Bareikavos miesta. (V. Šidlauskas.)
Gružiu dv., Vašku valsč., Biržu apskr. C 14.
a) Yra senkapis, vadinamas Nebuvèliu Kapais. Liter.: P. Butėnas „Mūsu kalnai", „Mūsu Senovè", t. I.
b) Buvo rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.

Gružiu km., Siesiku valsč., Vilkmergès apskr. I 16.
Buvo rasta akmeniniu padaru. Invent.: K. M. M. Katal. 103, 204 Nr.
Gubernijos dv., Šiauliu valsč., ir apskr. D 10.
G. lauke yra ilga kūlgrinda. Liter.: KGGL. „Pilkalnia pod wsią Petraszunami".
Gučkampiu km., Seredžiaus valsč., Kauno apskr. K 12.
Buvo rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK. Invent.: К. M. M. Katal. 18 Nr .
Gudagojo v. m., Ašmenos apskr. O 22.
Yra degintu lavonu laidojimo senkapis. Liter.: ŠSB.
Gudakiemio km., Merkinės valsč., Alytaus apskr. R 15.
Yra rastas akmens gadynės padaras. Liter.: ŠP.
Gudaliu km., Sedos valsč., Mažeikiu apskr. C 4.
Yra Alkos kalnas, žmoniu laikomas šventu. Viršukalnèje yra daug dideliu akmenu. (Gyd. Gotšalkas.)
Gudeliu km., Skaudvilès valsč., Tauragės apskr. H 8.
Kairiajame Ančios upès krante yra Pilikės kalnas, kuriame randama daug deginto molio.
Gudeliu km., Jurbarko valsč., Raseiniu apskr. K 8.
Rastas akmeninis kaltelis. Liter.: PK. Invent.: K.: M. M. Katal. 147. Gudžiūnu km., Nedzinngès valsč., Alytaus apskr. Q 15.
a) Ties G. yra pilkapiu. Liter.: PV.
b) G. laukuose išariama žmoniu kaulu. Liter.: PV.

Gulbinu km., Pabiržės valsč., Biržu apskr. C 16.
G. lauke yra 10 sieksn. ilgio, 3 sieksn. pločio ir 2 sieksn, aukščio piliakalnis. Liter.: PK.
Gurkihu km., Joniškio valsč., Šiauliu apskr. B 11.
Yra 55 žingsniu ilgio, 26 žingsniu pločio ir 3 sieksn. aukščio piliakalnis. Liter.: PK.
Guodu vs., Grinkiškio valsč., Kėdainiu apskrr.
Šušvès upės krante randama žmoniu kaulu. Liter.: EAVS.
Guostagaliu km., Linkuvos valsč., Šiauliu apskr. C 13.
a) Ties G. yra pilakalnis, Prūskalniu vadinamas. (St.Gruzdaitè.)
b) G. lauke buvo rasta geležiniu šarvu ir ginklu, o taip pat ir ivairiu bronziniu pagražinimu. Liter.: РК.
Gurapolio dv., Leliūnu valsč., Utenos apskr. H 19.
Yra piliakalnis, vadinamas Švedkalniu. (Autorius.)
Guroniu km., Žasliu valsč., Traku apskr. M 16.
a) G. lauke yra piltas kalnas, vadinamas „kiškio bažnyčia" (Stud. Pakalnis).
b) Ties G. yra daug pilkapiu. Liter.: PV, SG t. XIV.
c) „Kapineliu" kalva irgi laikoma piltine. (Autorius.)

Gurštoniu dv., Širvintu valsč., Vilkmergès apskr. K 18.
G. laukuose yra daugelio išartu pilkapiu pèdsaku. Liter.: PV.

Gutaučiu km., Antalieptės valsč., Zarasu apskr. F 21.
G. lauke yra keturkampis piliakalnis, ant kurio randama ivairiu geležiniu ginklu daliu. Liter.: PK.
Guravos km., Užvenčio valsč., Šiauliu apskr. F 7.
G. laukuose išariama žmoniu kaulu. Liter.: KT.

Güžiu km., Pabradès valsč., Švenčioniu apskr. L 21.
Yra kasinėtu VIII-IX šimtm. Vilniaus kultūros nedegintu lavonu laidojimo pilkapiu. Liter.: SLD.

## H.

Halinos km., Mežešlėnu valsč., Vilniaus apskr. P 19. Yra akmens gadynés sodybos liekany. Liter.: ŠSK.
Haružiškiu dv. - žiūrèk Medvėgalio kalnas.
Holodovkos pv., Kaniavos valsč., Lydos apskr. R 17.
a) Yra akmens gadynės sodybos liekanu. Liter.: SP.
b) Yra rastas akmens gadynès padaras. Liter.: ŠP, ŠSK.
c) Yra pilkapiu su degintu lavonu laidojimais. Liter.: SP.

Holodziškiu km., Kaniavos valsč., Lydos apskr. R 17. Buvo rastas akmens gadynès padaras. Liter.: ŚSK, ŠP, ŠNK.
Horodiščès km., Rodūnès valsč., Lydos apskr. S 18. Piliakalnis. Žemè. 1:300 000 (vokiškas).
Horodiščės (Radyščiaus?) km., Rodūnės val., Lydos ap. S. 18.
a) Ties H. yra keturkampis lauko plotas, apsuptas pylimo ir griovio. Ploto viduryje randama plytgaliụ ir kai kuriu geležiniu padaru. Liter. PV.
b) Netoli nuo pilies (horodišče) miške iškasama daug žmoniu kaulu. Liter.: PV.
Horodoko bk., Ašmenos apskr. R 24. Yra senkapis. Liter.: PV.
Hrisaniškiu km., Nočios valsč., Lydos apskr. S 17. Yra akmens gadynés sodybos liekanu. Liter.: ŠSK.
Hutos km., Voronovo valsč., Lydos apskr. R 19.
Yra rásta akmens gadynès padaru. Liter.: SSK.

## I.

Ibutoniu km., Surviliškio valsč., Kėdainỉu apskr. G 13.
Kasant žvyriu, senuose kapeliuose iškasama daug žmoniu kaulu. (Autorius.)
Ignačiu km., Šilutès apskr. I 3.
Yra piliakalnis, vadinamas Alka. Liter.: HK.
Ignalino bk, Švenčioniụ apskr. I 22.
Yra kasinèta VIII-IX šimtm. Vilniaus ir IX šimtm, Klaipedos kultūru pilkapiu. Liter.: SLD.
Ignalino km., Vyšniavos valsč., Ašmenos apskr. R 23. Yra senkapis. Liter. PV.
Ignališkiụ dv., Rokiškio valsč. ir apskr. D 20. Yra akmuo, vadinamas Ožakmeniu. (Autorius.)
Ilgès vs., Anykščiụ valsč., Utenos apskr.
Ties Sventosios upe yra piliakalnis. (Autorius.)
Ilgio ežeras, Nedzingès valsč., Alytaus apskr. R 15. Ties ežeru yra 6 mtr. skersmens pilkapiu. Liter.: PV.
Imbaru pv., Salantu valsč., Kretingos apskr. D 3.
a) Ant Salantos upės kranto yra gražus piliakalnis, sudarytas kyšuliodalies tarp upès ir gilaus skardžio. Nuo lauko pusés piliakalnis atskirtas grioviu, o iš visu pusiu apsuptas ir viršūnèje per vidurị perskirtas pylimu. Kasinéjant piliakalni, jame buvo pastebėta krūvos akmenu ir angliu sluoksneliu. Kasant šiaurini pylima, 2 mtr. gilumoje buvo pastebétas kultürinis sluoksnis, susidares iš juodžemio, angliu ir pelenu. Liter.: PK, ŽAT, DP, T. Dowgird „Pilkalnia w Imbarach".
b) Per 50 sieksn. i rytus nuo piliakalnio yra degintu lavonu laidojimo senkapis. Liter.: ŽAT.
c) Per 1 klm. nuo piliakalnio žiem.-vak. kryptimi yra degintu ir nedegintu lavonu senkapis lietuviu XIII šimtm. kultūros. Liter.: PK, SLD, ŽAT, T. Dowgird „Pilkalnia w Imbarach". Invent.: K. M. M. lentel. CIX-CXIII, LXVI, CLIX.
Imbrado dv., Antazavės valsč., Zarasu apskr. E 22. Dvaro lauke randama žmoniu kaulu. Liter.: PK.
Indijos km., Šilalės valsč., Tauragès apskrr. H 6. Ties Akmenės upe yra piliakalnis. Liter.: KGM.
Indriūnu km., Juodupės valsč., Rokiškio apskr. C 19. Kaimo lauke yra X šimtm. Liucino kultūros senkapis. Liter.: PK, SLD.
Indrioniškio valsč. m., Panevėžio apskr. G 18.
a) Ties I. yra pailgas kalnas su pylimu vakarinėje pusėje. Pasakojama, kad ant jo buvęs didelis mūšis lietuviu su švedais ir todel kalnas esąs pramintas Kraujokalniu, o šalymais tekąs upelis - Kraujaupiu. Liter.: PK, EAVS.
b) I vakarus nuo I. yra smèlio kalvos, kuriu viena vadinama Milžinkapiu, o kita Žydkapiu. Kasant, jose randama žmoniu griaučiu ir senoviniu padaru. Liter.: PK, EAVS.
Induros v. m., Gardino apskr. X 13.
a) Yra apskritas, dviem pylimais apsuptas piliakalnis. Liter.: PG.
b) Ties Induros upe lygia greta su krantu yra 150 sieksn. ilgio pylimas. Liter.: PG.
c) Ties piliakalniu randama žmoniu kaulu. Liter.: PG.

Iščolnos bk., Lydos apskr. V 18.
Yra rastas akmens gadynés padaras. Liter.: ŠSK, ŠNK.
Ivangènu km., Skaudvilès valsč., Tauragės apskr. H 8.
Ant Ančios upés kranto yra nukirsto kūgio pavidalo piliakalnis. Liter.: PK, KŽS.
Ivanėnu km., Daugėliškio valsč., Švenčioniu apskr. H 23. Yra trys pilkapiai. Liter.: PV.
Ivoniškiu dv., Laukuvos valsč., Tauragès apskr. G 6.
Ties I. yra du akmenys, apie kuriuos žmoniu kalbama, kad jie yra suakmenèje žmonès. Liter.: KT.
Ižès v. m., Vileikos apskr. N 23.
Yra akmenimis apdètas senkapis. Liter.: PV.
Iždagiu - Plioteryžiu km., Eržvilko valsč., Tauragės apskr. I 9. Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Ižiniškiu - Iliu km., Viduklès valsč., Raseiniu apskr. H 8.
a) Yra 25 mtr . ilgio ir 10 mtr . pločio piliakalnis, kuriame randama žmoniu kaulu. (Aatorius.)

## J.

Jachimovčiznos dv., Poločėnu valsč., Ašmenos apskr. Q 25. Yra 20 pilkapiu. Liter.: PV.
Jagelavičiu km., Varėnos valsč., Lydos apskr. (okup. dal•). R 16. Yra rastas akmens gadynés padaras. Liter.: ŠP, SSK, ŠNK.
Jagminiškiu km., Kurtuvènu valsč., Šiauliu appskr. E 9.
J. pilkapiuose yra rasta VI-VIII šimtm. Raginènu kultūros padaru. Liter.: MZK.
Jakoniu km., Varėnos valsč., Alytaus apskr. Q 16.
a) Yra akmens gadynès sodybos pèdsaku. Liter.: ŠP, ŠSP.
b) Randama akmeniniy kirviuky. Liter.: PV.
c) J. laukuose dažnai aptinkama žmoniu kaulu. Liter.: PV.
d) Yra du dideli akmens, iš kuriu viename yra iškaltas kryžius, o antrame - peda. Liter.: PV.

Jakštu km., Skaudvilès valsč., Tauragès apskr. H 7. Dešiniajame Ančios upės krante yra piliakalnis. Liter.: PK.
Jakubavos bk., Gargždu valsč., Kretingos apskr. E 2. Randama akmeniniy kirviuku. Liter.: PK.
Jankaičiu km., Laukuvos valsč., Tauragès apskr. G 6. Yra akmenimis apdètas Milžinkapis. Liter.: KL.
Janulaičiu km., Kurtuvėnu valsč., Šiauliu apskr. E 10.
a) Yra 22 mtr. ilgio ir 106 žingsniu aplinkio piliakalnis. Liter.: KŽ.
b) Netoli piliakalnio yra akmuo su šv. Pauliaus „pèda". (St. Butkus.)

Janušavos dv., Kovarsko valsč., Vilkmergės apskr. H 17.
Prie Kovarsko - Troškūnu vieškelio šile yra milžinkapis. (K. Šulga.)
Jasiškiu - Juodpurviu vs., Skiemoniu valsč., Utenos apskr.
a) Ties J. yra piliakalnis.
b) Prie piliakalnio randama akmeniniu kirviuku. (A. Pakalnis.)

Jasiukiškiu vs., Vabalninko vallsč., Biržu apskr. D 17.
Kasant žvyriu, randama daug žmoniu kaulu. Liter.: PK.
Jasnagurkos pv., Šiluvos valsč., Raseiniu apskr. H 11.
Ant kalno ties Luknés upe T. Daugirdas kasinėjo senkapi su nedegintu lavonu laidojimais X šimtm. Liucino ir IX-X šimtmečiu Klaipèdos kultūru. Liter.: PK, SLD, T. Dowgird. „Melzyn kapas pod Jasnogórka". Invent.: К. M. M.
Jasnogurkos pv., Josvainiu valsč., Kėdainiu apskr. K 13.
Aukštuma, ant kurios stovi plv. trobesiai, vadinama Piliakalniu ir yra apvesta pylimu, kurs dabar yra išartas. Ariant lauka, buvo rasti trys akmeniniai rutuliai. Liter.: PK.
Jasviloniụ km., Subačiaus valsč., Panevėžio apskr. F 16.
Ties J. yra akmenimis apdètu pilkapiu. Kasant buvo rasta senoviniu padaru ir akmeninè statula. Liter.: PK, EAVS.
Jasaučiznos km., Kaniavos valsč., Lydos apskr. S 17. Rastas akmens gadynès padaras. Liter.: ŠP, ŠSK, ŠNK.
Jatautu (Jotautu?) km., Rodūnės valsč., Lydos apskr. S 19. Yra rasta titnaginiu strèlikiu ir akmeniniu kirviuku daliu. Liter.: PV.
Jatvesko (Jotvingu?) bk., Gardino apskr. X 16.
Ties J. yra senobinis, iš akmenu statytas stulpas, šalia kurio randama daug plytgaliu. Liter.: PG.
Jatvėžio (Jotvingư?) km., Gardino apskr. U 13.
Yra akmens gadynés sodybos liekanu. Liter.: GPN.
Jaučiakiu km., Vilkijos valsč., Kauno apskr. L 12.
a) Ties J. yra pailgas, apvalus kalnas, vadinamas piliakalniu, dažnai vadinamas dar ir Vilkijos piliakalniu. Piliakalnis 64 mtr. ilgio, 24 mtr . pločio ir 10 mtr . aukščio. Liter.: PK, MVA, KGM, BSLP.
b) Ties piliakalniu yra kalva, vadinama „Svirnokalniu", apie kuria pasakojama, kad ant jos dažnai vaidinąsi. Liter.: MVA.
c) Netoli pradžios mokyklos yra senkapis, kuriame, kasant žvyriu, dažnai iškasama žmoniu kaulu. Liter.: MVA.
d) Yra rasta keletas akmens padaru. Liter.: MVA.

Jauneikiu km., Joniškio valsč., Šiauliu apskr. C 11.
Yra Kapiniu laukas, kuriame randama senoviniu bronziniu ir geležiniu. padaru (J. Maiženius).
Jautakiu km., Tirrkšliu valsč., Mažeikiu apskr. B 6. Kairiajame Ventos krante yra piliakalnis. Liter.: PK.
Jerbiškiu km., Eržvilko valsč., Tauragés apskr. K 8. Yra kalnas, vadinamas Pilumèliu. (Autorius.)
Jočiūnu km., Nemūnaičio valsč., Alytaus apskr.
Ties Nemunu yra aukštas ir laibas akmuo, apie kuri pasakojama, kad tai suakmenėjusi gražuolė. Liter.: V. Krėvė „Dainavos šalies padavimai".
Jokūbaičiu km., Jurbarko valsč., Raseiniu apskr. K 8.
a) J. lauke išariama žmoniu kaulu. (Autorius.)
b) Rastas akmeninis kirviukas. Invent.: K. M. M. katal. 113 Nr.

Jomantu - Jurgaičiu km., Švèlhšnos valsč., Tauragès apskr. H3-
a) Dešiniajame Ašvos upès krante yra 120 mtr . ilgio ir 40 mtr . pločio piliakalnis. Liter.: KS゙S.
b) I rytus nuo piliakalnio ties kryžkele yra Milžinkapis. (A. Klumbys.)

Jonaičiu km., Kvèdarnos valsč., Mažeikiu apskr. B 6.
J. pušyne prie Viekšniu-Tirkšliu vieškelio yra piliakalnis. (Autorius.)

Jonapolio dv., Druskinyku valsč., Gardino apskr. S 14.
Yra akmens gadynes sodybos liekanu. Liter.: SPN.
Jonapolio bk., Varniu valsč., Telšiu apskr. E 7.
a) Ties J. žvyrduobeje buvo rasta gražiu bronziniu padary. Liter.: PK.
b) Ties J. dvaru yra senkapis. Liter.: PK.

Jonapolio dv., Traupio valsč., Vilkmergés apskr. G 16.
Ties Neveżio upe iškasama daug žmoniu kaulu. Liter.: EAVS.
Jonavos v. m., Kauno apskr. L 14.
a) Ties žydu kapinėmis dažnai randama žmoniu kaulu. (Autorius.)
b) Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.

Jonausku km., Telšiu valsč. ir apskr. D 6.
Yra dveji seni kapeliai. Liter.: 1924 m. „Ryto" 111 Nr .
Joniškio dv., Kovarsko valsč., Vilkmergès apskr. H 17.
Dvaro miške yra apie 200 pilkapiu. Kasant, juose buvo pastebėta ne-deginty lavony laidojimy. Liter.: PK.
Joniškio km., Molėtu valsč., Utenos apskr. I 20.
Ties Melkestros ežeru yra piliakalnis. (K. Liegnis.)

Joniškiu km., Klaipedos apskr. F 1.
Yra senkapis su degintu lavomu laidojimais prūsu „D", ", ${ }^{\text {" }}$ ir „H" laikotarpiu kultūros. Liter.: HK.
Joniškiu km., Antazavės valsč., Zarasu apskr. E 21.
J. lauke yra išartu pilkapiu su nedegintu lavonu laidojimais. Liter.: PK.

Joniškėlio v. m., Biržu apskr. D 14.
a) Yra senkapis. Liter.: EAVS.
b) Buvo rastas akmens padaras. Liter.: PK.

Jononiu km., Musninku valsč., Vilkmergès apskr. L 17.
Yra Kapiniu kalnas, kuriame randama senoviniu padaru. (Kun. K. Lisevičius.)
Jonogurkos dv., Krekenavos valsč., Panevėžio apskr. H 14.
a) Yra kalnas, vadinamas Velniokalniu. Liter.: EAVS.
b) Ant Velniokalnio yra didelis akmuo, kuriame yra ispaustos trys „velnio" pėdos. Liter.: EAVS.
Josvainiu v. m., Kėdainiu apskr. K 13. Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PK.
Jovaišiu dv., Raseiniu valsč. ir apskr. I 20. Ties J. yra piliakalnis. Liter.: PK, SG, t. IX.
Jucaičių kmr, Švėkšnos valsč., Tauragės apskr. G 3.
a) Ties Veiviržo upe yra piliakalnis. Liter.: KŠS.
b) Yra senobiniu „maro" kapeliu. Liter.: KŠS.

Jučioniu kim., Rodūnès valsč., Lydos apskr. S 18.
J. laukuose randama daug žmoniu griaučiu. Liter.: PV.

Juđagoniu km., Lekėčiu valsč., Sakiu apskr. L 12.
a) Yra piliakalnis, vadinamas Raguvos kalnu. Liter.: MVA, BSP.
b) Yra dar vienas kalnas, vadinamas Ragokalniu. Liter.: MVA.

Judikiu km., Šaukėnu valsč., Šiauliu apskr. F 8.
a) Yra akmens gadynès sodybos liekanu. Liter.: PK, GŠ.
b) Yra senkapis. Liter.: PR, DP.

Judiniu km., Kavarsko valsč., Vilkmergės apskr. H 17.
J. apylinkèje yra daug pilkapiu su degintu lavonu laidojimais. (E. Linartas.)

Jukančiu km., Vyšniavos valsč., Ašmenos apskr. R 23.
Yra 24 pilkapiai. Liter.: PV.
Juknaičiu km., Šilutès apskr. I 3.
Yra kalnas, vadinamas Alkokalniu. Liter.: BVK.
Junkoniu km., Obeliu valsč., Rokiškio apskr. D 21.
Ant J. ežero kranto yra piliakalnis, kurs užima 1800 kv . sieksn. ploto. Piliakalnio viršuje yra idubimas. Liter.: PK.

Juodeikiu kim., Plungès valsč., Telšiu apskr. D 5.
Yra senkapis. (Z. Baltrimas.)
Juodkaimio km., Girkalnio valsč., Raseiniu apskr. I 10.
Yra rasta akmenine kaltelé. Liter.: PK. Invent.: К. M. M. katal. 99, 146 Nr. Nr.
Juodkalniu km., Svèdasu valsč., Rokiškio apskr. F 19.
Yra „piltas" kalnas, kuriame randama ivairiu senoviniu padaru. (J. Elisono medž.)
Juodkrantė - žiūrèk Kuršiu Nėrija.
Juodoniu km., Svèdasu valsč., Rokiškio apskr. F 19.
Yra piliakalnis, vadinamas Valiulio kalneliu. Liter.: PK., „Mūsu senové", 2 -s knygos.
Juodosios Pelkès km., Lintupio valsč., Švenčioniu apskr. L 24. Yra kasinetu VIII-IX šimtm. Vilniaus kultūr. pilkapiu. Liter.: SLD, PV.
Juodpurviu vs., Kuktiškiu valsč., Utenos apskr. I 20.
Ties J. yra apie 150 pilkapiu. Liter.: PV.
Juozapavos km., Vepriu valsč., Vilkmergès apskr. K 16.
Aukščiau tilto, kairiajame Šventosios upès krante yra akmens gadynès sodybos pedsaku. Liter.: TN.
Juozapavos km., Viešintu valsč., Panevèžio apskr.
Ties J. yra pilkapiu su nedegintu lavonu laidojimais. Liter.: EAVS.
Juratiškiu v. m., Ašmenos apskr. S 22.
Yra pilkapiu. Liter.: PV.
Jurbarko v. m., Raseiniu apskr. L 8.
a) Ties Imsrès upe yra piliakalnis, vadinamas Višpiliu. Liter.: PK, KžS, KGM, VP, BSP, BSLP, SG. t. III.
b) Ties Nemunu yra du Milzìinkapiai (Autorius.)
c) Pakeliui i Taurage yra senkapis lietuviu XVI šimtm. kultūros. Liter.: SLD.
d) Buvo rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK. Invent.: K. M. M. katal. 64 Nr .
e) Ant Višpilio buvo rasta sidabriniu lietuvišku ilguju. Liter.: DMA.

Jurgaičiu km., Meškuičiu valsč., Šiauliu apskr. D 11.
a) Kairiajame Kulpès upès krante yra piliakalnis, vadniamas Ŝventikalniu. Piliakalnis turi 36 mtr . ilgio ir 18 mtr . pločio. Ant piliakalnio yra pristatyta daugybè kryžiu. Liter.: PK, KžS, ${ }^{\circ}$,Mūsu senové" I kn.
b) Ties piliakanniu yra senkapis. Liter.: PK.

Jurgiškiu km., Čelkiškio valsč., Kauno apskr. K 11.
Yra rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK. Invent.: K. M. M. katal. 102 Nr .
Jurgiškiy km., Viešintu valsč., Panevèžio apskr. F 17.
Ties ežeru yra akmuo su Dievo „pèda". (J. Striżka.)

Jurgiškiu km., Eišiškiu valsč., Lydos apskr. R 17.
a) Yra grupė pilkapiu. Liter.: SP.
b) Yra senkapis. Liter.: PV.

Jurgiškiu km., Lydos apskr. R 8.
Yra akmuo su iškaltais dubenimis. Liter.: W. Szukiewicz „Kamienie" („Swiatowit" t. II).
Jurevičiu lkm., Aukštadvario valsč., Traku apskr. O 16.
Tarp Jurevičiu ir Kaliūksčiu kaimu laukuose randama žmoniu kaulu. Liter.: PV.
Jurkaičiu km., Švėkšnos valsč., Tauragės apskr. H 4. Ties Ašvos upe yra piliakalnis. Liter.: 1921 m . „Laisves" 949 Nr .
Juskaudu idv., Salantu valsč., Kretingos apskr. D 2.
Yra kalnas, vadinamas Alkokalniu. Liter.: KZ̈S.
Justinavo dv., Veisieju valsč., Seinu apskr.
Prie kelio iš dvaro i Seinus yra piliakalnis. Liter.: S. Sieroszewski „Kurhany" („Swiatowit" t. III), 1925 m. „Lietuvos" 1941 Nr.
Juškaičiu km., Šiluvos valsč., Raseiniu apskr. H 10.
Yra akmuo su Dievo „pėdomis". Liter.: 1924 „Kultūros" 6 Nr. „Pėduotas akmuo".
Juškaičiu km., Naumiesčio valsč., Tauragės apskr. H 4.
Buvo rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PK.
Juškaičiu km., Kurtuvėnu valsč., Šiauliu apskr. E 10. Yra 50 žingsniu ilgio ir 20-22 žingsniu pločio piliakalnis. Liter.: KžS.
Juškaičiu dv., Skaudvilės valsč., Tauragės apskr. H 7.
a) Ties J. yra piliakalnis. Liter.: GR, PK, 1924 m. „Klaip. Žin." 201 Nr.
b) Ant piliakalnio iskasama žmoniц kaulu. Liter.: 1924 m. „Kl. Ž. 201 Nr.

Juškoniu km., Utenos valsč. ir apskr. G 20.
Yra akmuo su iškalta ant jo „peda". Liter.: PK.
Juškomiu km., Rozalimo (Pūkinės) valsč., Panevėžio apskr. E 13. Yra pilkapiu. (Autorius.)
Jutku km., Juodupės valsč., Rokiškio apskr. C 20.
a) I rytus nuo J. prie Vižunkos upelio yra 9 aplinkui akmenimis apdèti pilkapiai. Liter.: PK. (Pr. Daunys.)
b) Keliose vietose J. laukuose išariama žmoniu kaulu. (Pr. Daunys.)
c) Buvo rastas akmeninis kirviukas.

Jutkoniu km., Kupiškio valsč., Panevèžio apskr. D 18.
Ties Lėvens upe yra „milžinkapiu", kuriuose iškasama daug žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. Liter.: PK, EAVS.
Juzepuvkos dv., Debeikiu valsč., Utenos apskr.
a) Dvaro lauke yra kalnas, kuriame randama daug žmoniu kaulu. Liter.: EAVS.
b) Ant to paties kalno yra akmuo su dubenimis, laikomas senobiniu aukuru. Liter.: EAVS.

Jüžintai v. m., Rokiškio apskr. E 20.
a) Silinès lauke yra žeme apipilta akmeninė siena. Liter.: PK.
b) Ties ta siena lauke išariama žmoniц kaulu. Liter.: PK.
c) J. valsčiuje dažnai randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PK.

## K.

Kabeliu km., Panevėžio apskr. ir valsč. G 15.
K. ganykloje yra akmuo su iškalta jame kairės kojos pėda. (Autorius.)

Kabeliu km., Merkinės valsč., Alytaus apskr.
Ties K. yra senkapis. Liter.: PV.
Kačiūnu km., Kuktiškiu valsč., Utenos apskr. H 20. I vakarus nuo K. yra piliakalnis. Liter.: PV.
Kadoriškiu km., Nemenčino valsč., Vilniaus apskr. L 19.
Leskinės lauke yra akmuo su iškalta jame pasaga. Liter.: "Swiatowit", III t.
Kaйriu km., Naumiesčio valsč., Panevéžio apskr. E 14.
Kasant K. lauke žvyriu, iškasama daug žmoniu kaulu ir senoviniu padaru. Liter.: EAVS.
Kairiu km., Ramygalos valsč., Panevėžio apskr. G 15. Yra grupė suardytu pilkapiu, vadinamu milžinkapiais. Liter.: PK.
Kairiu km., Varniu valsč., Telšiu apskr. F 6.
K. senkapy M. Brenšteinas iškasè keletą geležiniu celtu, peiliu ir dvi bronzines apirankes. Liter.: Mater. antrop. - archeol. i etnogr. t.t. II-III. 1897-98.

Kalėnu km., Pagėgiu apskr.
Yra piliakalnis, vadinamas Šarkokalniu. Liter.: BVK.
Kalinavos v. m., Suvalku apskr. Q 9.
Ties Kalinava Piontnicos dvaro lauke buvo rastas sustatytas iš akmenu rūselis, kuriame buvo rasta keleri sulenkti griaučiai. Prie griaučiu buvo rasta 2 titnaginiai kalteliai, gintariniu pagražinimu ir 4 molinės urnos. Kapai laikomi bronzos gadynès kapais. Liter.: SLD. „Сувалкск. Въдом." 35 Nr. 1872. Bibliot. Warsz. 136 Nr. 1871.
Kalesnyku km., Eišiškiu vallsč., Lydos apskr. R 17.
Buvo rastas akmeninis kirviukas. Liter.: PV.
Kaližiu km., Molėtu valsč., Utenos apskr. I 19.
Yra vieta, kur buvusi bažnyčia. (Autorius.)

Kalnėnu km., Tirkšliu valsč., Mažeikiu apskr. B 6.
a) Okin. Petroškos lauke yra smèlynas, vadinamas Milžinkapiu.
b) Šalia Mližinkapio yra trys apdèti akmenimis pilkapiai.
c) Yra pylimas, kuriame buvo iškasta žmoniu kaulu ir moliniu indu.
d) Per $1 / 2 \mathrm{klm}$. nuo miľ̌inkapio i vakarus, dešiniajame Ventos krante yra du senkapiai, ties kuriais smèlio kalnelyje iškasama žmoniu kaulu ir senoviniu padary. (St. Ličkünas.)
Kalnėnu km., Jurbarko valsč., Raseiniu apskrr. L 8.
Ties K. yra du piliakalniai: vienas $12 \times 8 \times 10$ sieksn., o antras $16 \times 16 \times 6$ sieksn. Abu piliakalniai apkasti giliu grioviu. Ant piliakalniu randama sutrupéjusiu plytgaliu. Menama, kad čia kryžiuočiu karu laikais buvusi Kolainiu pilis. Liter.: PK, BSP, BSLP.
Kalniškiu km., Klaipėdos apskr. F 1. Yra senobiniy pylimu. Liter.: HK.
Kalnyčios km., Kvėdarnos valsč., Kauno apskr. M 12.
Ties K. yra senkapis. Liter.: PK.
Kalnyčios km., Raudondvario valsč., Kaumo apskr. M 12. Buvo rastas akmeninis kirviukas. Liter.: MOA.
Kalnaberžès km., Surviliškio valsč., Kèdainiu apskr. H 13. Ties Nevéžio upe yra piliakalnis. Liter.: KžS.
Kalnu Kapliu km., Šėtos valsč., Kėdainiu apskr. I 14. Yra senkapis. Liter.: PK.
Kalnuju bk., Raseiniu valsč. ir apskr. I 10.
a) Yra piliakalnis. Liter.: SG t. IV, BSP.
b) K. apylinkėje yra keli senkapiai, kuriuose randama senoviniu padaru. Liter.: SG t. IV.
c) Randama akmeniniu kirviuku. Liter.: PK, DV. Invent.: K. M. M. katal. $22,53,60,87 \mathrm{Nr}$. Nr.
Kaltinėnu bk., Švenčioniu apskr. I 22.
a) Ties K. yra piliakalnis, vadinamas Švedu Kalnu. Liter.: PV.
b) K. apylinkėje ties Žeimenés upe yra 30 pilkapiu. Liter.: PV.

Kaltinėnu v. m., Tauragès apskr. G 7.
a) Kaltinés kalnuose yra paliakalnis, vadinamas Bytauto Kupra. Liter.: PK.
b) Kitas piliakalnis, vadinamas Juoko Kalnu, yra ties Ašvos upe. Liter.: PK.
c) L. Kšivickis dar pastebi reto pavidalo piliakalni, sudaryta lygumos plote, atskirtame nuo lauko dviem žemais pylimais. Liter.: KŽS.
d) Pakeliui i Šilalę 5-tame kilometre yra pilkapiy. Liter.: PK.

Kalučiškiụ km., Jūžintu valsč., Rokiškio apskr. K. M. M. lentel. LXV yra iš K. geležinè ietis.

Kalvarijos v. m., Telšiu apskr. C 5.
a) Jono kalnas yra piliakalnis. Liter.: KŽS.
b) Per 1 klm . nuo K . lygumoje yra kalnas, vadinamas Alkos kalnu. Liter.: KL.

Kalviu km., Kražiu valsč., Raseiniu apskr. G 8. Kartuviu kalne randama žmoniu kaulu. (K. Avižonis.)
Kalviu km., Utenos valsč. ir apskr. G 21. Yra piliakalnis. Liter.: BSP.

Kalviškiu dv., Kuršėnu valsč., Šiauliu apskr. D 9. Rastas bronzinis polstabas (ietis). Liter.: SLD.
Kamorūnu km., Eišiškiu valsč., Lydos apskr. R 17. Ties K. yra senkapis. Liter.: PV.

Kampiškiụ km., A. Panemunės valsč., Kauno apskr. N 14.
a) Yra rastas titnaginis kaltelis. Liter.: SLD.
b) Ties K. yra piliakalnis. (Autorius.)

Kaniavos v. m., Lydos apskr. S 17.
a) Yra akmens gadynés sodybos liekanu. Liter.: ŠP, SSK.
b) Randama akmeniniu padaru. Invent.: Viln. muz. katal. $796-98 \mathrm{Nr} . \mathrm{Nr}$.
c) Yra piliakalnis. Liter.: PV., ŠP.
d) Ties K. yra pylimu. Liter.: PV.
e) V. Šukevičius kasinėio senkapi, kuriame rado lietuvišku XV šimtm. pradžios monetu. Liter.: PV, ŠP.
Kantaučiu bk., Plungės valsč., Telšiu apskr. E 5.
Tarp K. ir Žarènu yra milžinkapiu. Liter.: KT.
Kantrimu km., Telšiu valsč. ir apskr. D 6.
Buvo kasinėtas XVI šimtm. lietuviu kultūros senkapis. Liter.: SLD. Invent.: K. M. M. lentel. LXXXVI.
Kaniūku km., Žirmūnu valsč., Lydos apskr. S 19.
Yra akmens gadynés sodybos liekanu. Liter.: ŠEK.
Kaniūku km., Babtu valsč., Kauno apskr. L 12.
Priešais kaimo kapelius kitoje kelio pusėje randama žmoniu kaulu. Liter.: MVA.

Kaniūku km., Aluntos valsč., Utenos apskr. H 19.
a) Randama akmeniniu kirviuku.
b) Yra kasinètu keturkampiu, akmenimis apdètu VI-VIII šimtm. Raginėnu kultūros kapu. Liter.: SLD. E. Majewski „Bronzy ..." („Swiatowit" t. III.).
Kapčiaučiznos dv., Užbalio valsč., Lydos apskr. T 17.
Yra senkapis. Liter.: PV.
Kapčiu km., Sartininku valsč., Tauragės apskr. I 5.
Ant Jūros upės kranto yra piliakalnis. Liter.: РK.
Kapeliu vs., Velžio valsč., Panevėžio apskr. F 14.
K. lauke yra kalvelé, vadinama Miľ̌inkapiu. (L. Glebavičiūté.)


[^0]:    $\left.{ }^{1}\right)$ a) Sutrumpinimu: Liter. (literatūra) reikia žiūrèti bibliografijos skilty, kurioje yra visu literatūros veikalu pavadinimai. b) Sutrumpintai: invent. (inventorius). K. M. M. dažniausiai reiškia Kauno Miesto Muzieju; Viln. Muz. $=$ Vilniaus Muzieju. c) Raides ir skaitmenys ties vietu pavadinimu rodo archeologinio žemèlapio langeli, kuriame yra pažymètos tos vietos ir esa prie ju archeologiniai paminklai. d) Kartais tiksliau vieta nenurodoma ir pažymima arba jos vieta arch. žemèlapy arba tik valsčius ir apskritis. e) Okupuotos Lietuvos sritims paliktas dar rusu laiku administracinis padalinimas.
    ${ }^{2}$ ) Vietu vardai, neturint Lietuvos vietovardžiu žodyno, sunku buvo tiksliai susekti, ir todel čia gali būti daug netikslumu. Pastebètasias klaidas prašome pranešti autoriui per Švietimo Ministerijos Knygu Leidimo Komisija.

