только Литвы, но и в других местах обитания балтийских племен. Они обнаруживаются на территории прусских племен и в Латвии. По литературным данным известно около 30 однолезвийных мечей из 14 мест нахождения из бывшей Восточной Пруссии (рис. 14). На территории Латвии однолезвийные мечи встречаются реже и не достигают такого развития формы, как мечи из Западной Литвы. Судя по погребальному инвентарю умерших, похороненных с однолезвийными мечами с руками без перекрестий, нельзя считать рядовыми членами общества того времени, так как в погребальном инвентаре часто встречаются украшения из драгоценных металлов, большие принадлежностей конской сбруи, оружия. Погребения с мечами богача мужских погребений без мечей (табл. 1). Развитие общественных отношений во 2-й половине I тысячелетия н. э. позволяет предполагать, что люди, похороненные с однолезвийными мечами, вероятно, играли соответствующую роль в жизни общины, т. е. являлись старостами или вождями.

**ZIRGŲ AUKOS LIETUVOJE**

_L. VAITKUNSKIEI_  

Lietuvos pilkapių ir kapinynų panoramoe itin ryškis kapai, kuriuose kartu su žmogumi arba atskirai nuo jo būna užkastas žirgas. Lietuvos archeologijos ašlase, pateikiančiom savestinius duomenis apie I—XIII a. laidojimo paminklus, rasime ne tik aprašytus t. j. 1976 m. žinomus kapinynus su žirgų palaidojimais, bet ir nurodyta literatūra apie juos (Tautavičius A., 1977).


1 pav. Kapinynai su žirgų aukomis: 1 — Paežeris, 2 — Kaštutaišiai, 3 — Bikavėnai, 4 — Paragaudis, 5 — Upyna, 6 — Zasinas, 7 — Gintaliskė

---

58
problemmos nagrinėti palyginti retai taikomos žinios, gautos kasinėjant kapus su žirgais. Tuo tarpu laidojimo paminklai, glaudžiai susiję su tikėjimais, įvairiomis tradicijomis bei apeigos, gali gerokai padėti studijuoti to laikotarpio žmonių pasaulėžiūrą, įvairiai dvasinės kultūros sritis.

Prie jos pasitaiko žalvarinių klevo sėklos formas pakabūcij (k. Nr. 110).

I mirusiojo kapą pridedavo ginklus, žirgo ir raitelio aprangos reikmenų (2 lent.). Ginklus rinkę sudarė 1 arba 2 iėlys, kovos pelės. 8 kapuose išliko kamanų dažų: geležinių žąslų, sąsčių. Kadangi jie rasti įvairiose kapo vietose (prie mirusiojo galvos, kovų dubens kaulų), tai atrodo, kad kamanos i kapą dėtos atskirai, o ne kartu su nukirsta žirgo galva. Iš raitelio aprangos minėtini diržas, peliai.


2 LENTELE

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kapo Nr.</th>
<th>Žirgo kaukole</th>
<th>Ietgaliai</th>
<th>Kastanauliai</th>
<th>Žirgo peliai</th>
<th>Peliai</th>
<th>Držai</th>
<th>Geršiamoji ragai</th>
<th>Kamanos (kaukole, šviesas)</th>
<th>Pastabos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>suardytas</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

2 pav. Žirgo galva vyro k. Nr. 6; Kastanauliai


IX—XII a. kapinyain

Gintališkė, Plungės raj. 1940 m. buvo atidengti 33 kapai 2, skiriami X—XI a. (Vaitkuškienė L., 1979, p. 44—75). Vienam sudegintu vyro kape (Nr. 24) ant karslo rasta žirgo kaukolė, orientuota snukiu į SV (300°). Priešingame gale buvo padėtos kamanos. Tai rodo čia rasti

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kapse Nr.</th>
<th>Žirgo kaukolė</th>
<th>Kalavijų makščių antgalis</th>
<th>Peiliai</th>
<th>Papuošalai</th>
<th>Drūžėi</th>
<th>Gertrimiojų žiedai</th>
<th>Kamanos (tarpalai)</th>
<th>Balno kilpos</th>
<th>Pastabos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>24</td>
<td>+</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>+</td>
<td>2 sudeginto vyro kapas</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Iš aprangos pavuošalų rasta 3 pasaginės seges, apyrankės, žiedas, vytinės antkaklės dalių. Taigi, palyginti su griaustiniais vyrų kapais, čia pavuošalų nedaug. Įskritai Gintališkės degintiniuose kapuose jų daug mažiau negu nedegintiniuose. Matyt, šie dirbinių suturpo apeiginiame lauze, kuriamo buvo deginamas mirusysis, o laidojant į kapą patekdavo tik išlikę, taip pat ir artimujuji dėlei.
**5 LENTELĖ**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kauno Nr.</th>
<th>Žirgo naukole</th>
<th>Žirgo galūnės</th>
<th>Kalavijai</th>
<th>Kalavijų malšų antgaliai</th>
<th>Ketėgaliai</th>
<th>Peilių</th>
<th>Diržai</th>
<th>Geriamieji rągot</th>
<th>Kamanos (žaslai, sagys, pakabučiai)</th>
<th>Antkaklės</th>
<th>Pastabos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1 +</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>suardyta</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>dytas</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Visi mirusieji palaidoti su ginklais: su 1 ar 2 ietims prie šono, matyt, prie diržo prikabintų peilių (5 lent.). Vienam vyrui prie diržo buvo prijuostas ir dviašmenis kalavijas nužudymus su žalvariu apkaltomis makštimis (pav. 4:3). Kapuose apžiūrta raitelio ir žirgo aprangos daiktų. Kamano dėtos ne prie žirgo kaukoles, bet priešingame kapo gale, nes jų liekanų (žaslų, sagų) būta prie mirusiojo kojų. Antkalės kartais aptinkama drauge su ietigaliiais galvūgalyje, auksčiau mirusiojo (k. Nr. 96), o kartais kapo centre vertikalioje padėtyje, tarsi nuslydusi prie karsto šono (k. Nr. 98). Peninų pasitaikė tik 2 kapuose.

**6 LENTELĖ**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kapo Nr.</th>
<th>Žirgo naukole</th>
<th>Žirgo galūnės</th>
<th>Kalavijai</th>
<th>Kalavijų malšų antgaliai</th>
<th>Ietigaliai</th>
<th>Peilių</th>
<th>Diržai</th>
<th>Geriamieji rągot</th>
<th>Kamanos (žaslai, sagys, pakabučiai)</th>
<th>Balno kippos</th>
<th>Antkaklės</th>
<th>Pastabos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>173</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>176</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>207</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>209</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>211</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>231</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>260</td>
<td>+</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Suardyta
 dugno, likusios tik pavienės dalys. Galimas daiktas, virš mirusiojo buvusią žirgo kaukolę nuardė plūgas ir išvilko iš kapo.


Įdomi žirgo auka aptikta kape Nr. 260. Cia užiinkota kaukolės ir kojų kaulų padėtis rodo, jog po žirgo aukojo ceremonijos galva ir galūnės anatomine tvarka buvo išdėliotos duobės dugne mirusiojo dešinėje. Taigi čia žirgo auka buvo ne virš mirusiojo, kaip dažniausiai esti, bet šalia jo, panašiai kaip kai kuriuose mūsų jau

---

4 pav. Vyrų kapai su žirgų aukomis: 1 — Zasinas k. Nr. 83, 2 — Bikavėnai k. Nr. 86, 3 — Upyna k. Nr. 96

Vyro kapo Nr. 209 priežiūrai duobės pakraštyje atidengtas žirgo kūdos kaulas. Ar čia visa auka, ar tik jos dalis, neišskiri. Įtinkant, kaitė kaukas plugas galėjo išsivili. Pavyzdiu, Upynoje kape Nr. 7 kartu su žirgo kaukole taip pat buvo tik vienas kojas kaulos. Tačiau neturėjo tokių abejonių dėl to, ar Bikavėnuose kape Nr. 209 palaidota vyrų buvo paaugotas žirgas. Juk čia aptikta ne tik kojas dalis, bet ir mirusiojo kojų jūgalyje žirgo aprangos reikmenys (antkaklė, kamanų sagait, žasliai).


Vyrų drabužius puoše 1—2 sėgės, kurių dažnai pasitaikė prikabinti gentiniam amulettai — 1 ar 2 karoliukai. Ant rankų buvo 1 ar 2 apyrankės, 1—4 jų atvirkščiai ir didžiai, ant kaklo — kartais antkaklė.

Dar 14 kapy (Nr. 11, 18, 52, 56, 76, 93, 133, 140, 171, 172, 226, 232, 253, 255) taip pat buvo raitelio ir žirgo aprangos daiktų: pentinių, žaslių, antkaklių. Jų rūšiavimo privalose, o jų galėjo būti. Taip manytą atlikti, kad visi švartuoti kapai yra suardyti, jų išlikusi tik dalis jų atkarpių. Be to, kasinėjant kapinyną jų išsiviešo perkasios vietoje, nevienodame gyliai aptiktą žirgo dantų, žandikaulių fragmentų, t. y. kaukolių liekanų. Jų persako atidengtų ir virš kapy, visiškai neturinčių ryšio su žirgų auksajomis apeiga. Pavyzdiu, virš molerų kapy (Nr. 148, 168) abadamame sluoksnyje aptiktą žirgo kaukoles liekanų, kurios čia pateko iš kitų suardyto kapy. Beje, tarpe atskirtinių radinių iš suardyto kapy yra ir ie-

5 Tyrinėjotųjų nuomone, šis radinis atspindi paprotį, atėjusi iš kaip minėtas Nemuno deltos ir Kuršių marių pakrancių sritys (Taulavičienė B., 1970, p. 80).

<table>
<thead>
<tr>
<th>7 LENTELE</th>
<th>Paragaudis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kepu Nr.</td>
<td>žirgo kaulės</td>
</tr>
<tr>
<td>1 +</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>13 +</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>19 +</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>31 +</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>56 +</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>65 +</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>70 +</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>71 +</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

tigalių, žalsų, pentinių bei kitų dirbiniai, susiję su žirgo ir raitelio apranga. Suprantama, kad tai kuriojų galėjo priklausti ir suardytiems žmonių kapams su žirgų aukomis.
balno kilpos bei 2 saglys prie kiekvienos. Telėliai nuo užpakalinių kojų dar buvo apyvodelgis — žalvarinė 12 apvijų įvija su aštytų žymėmis.


Vaiko kape Nr. 187 ant karsto buvo kumeliuokaukole kartu su antkakle nulaužtu galu
(pav. 6: 1). Nuėmus šiuos radinius ir pašalinus karsto dangčio liekanas, aptikti berniuko palai-kai su jkapėmis: antkaklę, segėmis, apyrankėmis, žiedais, 2 amuletais — gintariniais karoliu-kais ir prie jų prikabintu žvangučiu, ietimi, prie diržo pritvirtintu peiliu (pav. 6: 2). Paaškėjo, kad abi antkaklęs sudarė vieną įvijinę viršinę antkaklę su daugiaakampėmis buoželėmis galuo-se, perlaužtą 1 2 dalis. Taigi viena jų puošė žir-gą, kita — jo savininką berniuką.

Kape Nr. 83 ant karsto padėta ne tik žirgo galva, bet ir anatomine tvarka paguldytos 4 ko- jų apatinės dalys be kanopų (pav. 4: 1). Tarp priekinių kojų kaulų ir kaukolės aptikta žirgo an:kaklė kūginiais galais ir kamanos, kurių iš- likusi šaltis, žaslai ir kryžmai supinto odinio dirželio fragmentas (pav. 7: 1). Taigi artima paralelė minėtam Bikavėnų kapui Nr. 260. Skirtumas tas, kad Ząsine visi radiniai buvo ant karsto. Siam sunykus, žirgo dalys ir apranga

6 Lietuvos archologija, II
sukrito ant gana gerai išlikusių žmogaus griaučių; žirgo kaukolė slėgę sudėtas ant krūtinės žmogaus rankas, o kojų kaulai atsidūrė išilgai žmogaus šlaunikaulių ir blauzdikaulių abipus jų (pav. 4:1; 8).

Kiluose kapuose, kur žirgo auką sudarė vien tik galva, įvairūs žirgo aprangos daiktai būna sudėti prie mirusiojo kojų (pav. 7:2, 3). Ten, kur karstas geriau išlikęs, akivaizdu, kad tokie dirbiniai gulėjo ant karsto. Pavyz., k. Nr. 151B po žirgo aprangos reikmenimis aptikta aškiųjų medienos pėdsakų — karsto dangčio liekanų. Visa

Retokai aptinkama geriamųjų ragų. Vieno rągio žalvariniai apkalai buvo pasidabrėti, o prie apkalų prikabintas kaulinis nerūpestingai apipjaustytas karolis-amuletas (k. Nr. 82) (pav. 13). Dažnai pasitaiko pentinų, kurie kartais būna dailiai padaryti, ornamentoi (pav. 14).

Puošnios ir kai kurios mirusiųjų drabužių dalys. Pavyzdžiui, audeklinių kepūrūsų pakraščiai, kaip ir Bikavėnuose, apjūrto žalvarinėmis grandinėmis, rečiau — gražiai iš vielūčių supinta juojele, apavo aulai būdavo su aplikacijomis, padabintomis siauomis žalvarinėmis juostelėmis. Žalvarinių papuošalų komplektą sudarę antkaklė, 2, rečiau 3 segės, dažnai 2, kartais net 5 apyrankės, keletas (iki 7) žiedų. Prie segių dažnai būna po 1 ar 2 gintaro karoliukus, prie kurių kartais prikabintas dar žalvarinis rutulio formos žvangutis (Nr. 187).

1. Apžvelgti archeologiniai šaltiniai rodo, kad vakarų Lietuvos VII—XII a. laidojimo paminklųose aptinkama paukuko žirgo ritualinių kūno daliių (kraujo auka), jėtų į vyrų, berniukų kapus. Beveik visada šią auką sudaro žirgo galva, nukirsta nuo paukuko gyvulio kūno ir padėta kape virš mirusiojo ar šalia jo dažniau- siai galvugalyje ar krūtinės srityje. Tik reiškia kada būna ir kitų žirgo daliių — kojų. Siuo metu žinomi tik 2 kapai, kur šalia mirusiojo (Bikavėnai) ar ant karsto (Ząsinas) anatominė tvarka buvo išdėliota 4 gyvulio kojos ir galva. Neaiški žirgo aukų situacija Upnynoje kape Nr. 7 (galva ir kojos kaulas) bei Bikavėnuose kape Nr. 209 (kojos kaulas).


Apskritai mokslininkai, tyrinėję V—XI a. laidojimo paminklus didžiulėje Vakarų, Vidurio, Siurės, Rytų Europos teritorijoje, kur gyveno germanai, slavai, finai—ugrai ir kitos gentys, pažymi, kad žmonių kapuose gana dažna yra aptinkama auka, kurių sudaro dažniausiai žirgo galva ir galvutės. Tačiau pasitaikė ir vien ka- kolių, vien kojų kaulų, o kartais tik žandikaulio dalis ar dantys.


Kai dėl Lietuvoje rastų 2 žmonių kapų su ritualinėmis žirgo kuno dalimis, išdėliotomis anatominė tvarka (Bikvėnė k. Nr. 260, Žasinas k. Nr. 83), tai reikia pasakyti, kad šiuo metu neturime duomenų kalbėti apie žirgo iškamšų juose, juoja kad ir jo apranga (antkalė, kamanos) čia buvo rastas vienojo kruvotoje tarp kaukole ir pirnųjų kojų kaulų (pav. 7 : 1).


Iš archeologie medžiagos turėjome progos matyti, kad žirgo aukoja, susijusi su mirusiųjų laidojimo papročiais, i tūkstantmečiuje ir II pradžioje praktikavoso daugelis Europos pagoniškų bendrumo men. Žinom, kad tai ne vienintelė reiškinio geografija bei platus chronologinis diasponas pakankamai įtikina, kad kapų su žirgų akomis negalima sieti nė su vienu kuriu nors etnosu. Siu metu jau pakanka duomenų teigti, kad judos palaidoti žmonės priklausė tam tikram visuomenės sluoksniui bendrumožmenėje, nesvarbu, kuriamo krašte ši bendruomenė gyveno. Tad kaip teikė to Lietuvoje buvo dedama žirgo auka? Pagal pagonišką sampratą, išsirusiai mirusiųjį į kilą (pomirtinį) gyvenimą dausose, artimiai į ją sudėdavo į kąpą tai, kas atitinka jo užsienimą bei visuomenės padėtį. Tad kapų inventorių archeologai ir yra šaltinis, kuriuo reiškia įgaliotų stipriai socialinę padėtį bendruomenėje.

Esame jau minėję, kad VII—VIII a. žmonių kapuose su žirgų aukonių randama ne tik ginklu, bet ir raitelio bei žirgo aprangos reikmenų. 3 lentelėje pateikta išsamiai duomenys lyg ir rodytų, kad Kaštaunalių VII—VIII a. kapinyno stokos jame kamanų, pentų. Toks vaizdas yra atsitiktinis, susidarius, matyti, dėl to, kad Kaštaunaliūse kapai buvo suardyti. Juk, pvz., to paties laikotarpio Paežerio kapinyse žmonių kapuose su žirgų akomis randama ir raitelio, ir žirgo aprangos elementų. Nesunku suvokti, kad žmogus, palaidotas su išimis prišon, plačiau į kosos peilių, prikabintų prie diržo, su penty; pirtaisytą prie apavu, taip pat su reikmenimis žirgų pažaboti, buvo VII—VIII a. karys
raitelis. Jam mirus, buvo rengiamas laidotuvių ceremonijas, kurio metu aukotas jo žirgų, jvy-
ko ritualas: nukirsta žirgo galva buvo dedama į mirusiojo kapą. Matyt, karūnai raiteliami tuo metu sudarė nedidelę bendruomenės dalį, nes, pvz., Kaštanužiose žmonių kapų su žirgų akomis buvo 15%, Paežerėlyje — 12,9%.

A. Tautavičiaus straipsnyje „Taurapilio „Ku
nigiaikščio“ kapas" prieinama išvada, kad jau
kantis iš dažnesių tradicijų negu eilinių bend-
ruomenės nariai. Kaip matėme, tai būdinga ir laidojant VII—VIII a. karūs raitelėms. Šiuo laikotarpiu nuo eilinių žemdirbių juos skiria ne tik įkapių sudėtis, bet ir žirgo auką.

Žirgo auką randama tik diduomenės kapuose. Tą akivaizdžiai tai atskleidžia mūsų ap-
tartujų IX—XII a. kapinių — Bikavėnų, Gintališkių, Paragaudžio, Upynos, Zasino — archeol-
oginiai duomenys. Jau vien tik paskelbta Zasino kapinių medžiaga liudija, kad žirgo auka de-
kūnų didžiųjų laikotarpiu paprastai darė įtaisai kur-
škių kilmęgiščiems. Ir IX—XII a. laidojimo pa-
minkluose žmonių kapai su žirgų akomis sudar-
aro tik nedidelė dalį, lyginant su likuisiais kapais. Pvz., Bikavėnuose jų buvo 11,7%, Paragaudy-
je — 11,5%, Upynoje — 6,6%, Zasine — 17,2%. Vadinasi, ir šio laikotarpio kaimo bendruomenė-
je kilmęgiantys buvo mažumą.

Minėtas X a. arabų autorius Ibn Fadlanas, pats Šebeşės pagoniškas laidotuves, užrašė, kad skirtingų socialinių sluoksnių ir laidojimo apei-
gos nevienodos.

Sumuojant duomenis socialiniu aspektu, iš-
plaukia išvada, jog žmogaus kape esanti žirgo auka, kurią paprastai lydė jo ir raitelio apran-
gos reikmenys, ginklai, akivaizdžiai atspindi aukštą mirusiojo padėjo bendruomenėje. Tyrinė-
ję analogiškus IX—XII a. kitų krašto didikų kapus, archeologai laiko laukomužio, kad žmo-
gaus kape esančios žirgo dalys (kakolė, galu-
nės, žandikaulis, dantis), taip pat raitelio ir žir-
go apranga — tai vis aukentų, labiau pabrė-
žiantys socialinių neigų karių momentą. Pridur-
sime, jog kaip kurių tautų istorinėse tradicijose žirgo galva asocijuojasi su valdžios sąvoka (İhanov B. B., 1974, c. 103—108). Pavyzdžiui, yra ži-
noma, kad hetitai žirgo galvą sudegindavo, lai-
dodami savo karalius, persai, graikai, romėnai, įndai žirgą aukojau saules dievui, tikėdami, jog tai padės savo valdovuo nemirtingumui. Šita-
tąs žirgo vaidmuo užfiksuotas, laidojant skit-
ių valdovus ir karo vadus.

Taigi žirgų aukos Lietuvoje yra aiškių susi-
jusios su tam tikromis ceremonijomis, vykstan-
ciomis laidojant tik kilminguosius. Tai, kad ri-
tinė žirgo galva būna ir berniukų kapuso, leidžia teigti, jog analogiškos apeigos būdavo alliekamos ir prie didikų sūnų kapų.

2. Žirgų aukos, aptinkamos VII—XII a. Lie-
tuvoje, atspindė nei vien socialinius momentus. Tokie radiniai atskleidžia ir gyvenojojų ideologij-
ih vaizdinių specifika. Vieningai pripažinta, kad pagonybės kultu sistemoje žirgo kultas Europoje (iš dalies ir Azijoje) buvo ypač išplečtas. Agrarinėje magijoje žirgas valdino pagrindį vaizdmeni. Daugelyje tautų jis kultas siejosi su saules kultu, dėl to žirgas tavę saules simbo-
liu, žemiškų gėrybių laišiu. Netikslina būtų pro-
dėti žinoma tiesa, kad Lietuvoje žirgas nuo seniausių laikų buvo apgabalus ypatinga auco-
le, kad jis ilgus šimtmečius buvo lietuviu draugi

E. Archeologinėje medžiagio bene geriausiai tai išlieka žirgu kapai, žirgų aukos mokoma kape. Žirgas toli gražu nėra paprasta jokai, kartais archeologai, bej, ir šioje knygoje sulyginama su darbo irankiu, papuošu-
liu ar kitu dirbingu, su kuriais mirusysis buvo iš-
lydmas iki (ominterni) gyvenima. Juk I tūkstam-
tantmečio pabaigos ir II pradžios vidurio Lietu-
vos, Užnemunės kapinynuose (Grauziai, Verš-
vai, Nendriai). Pakalniškių) buvo atidengta nuo kelis šimtmečius žirgu kapą atskirai kapinyne de-
lyje, specialiai skirtuose jiems užkasti. Analogiš-
kų atveju su ankščiau minėtomis iškartėmis ne-
žinoma. Apskritai žirgai, vėl tuo galvai, senovės lietuvių tikėjimuose bei dvasinių kūryboje pri-
škiriama neparatą galia: jį sauodavo sodyba, namus nuo visų blogbių. Netgi sileistinės iš me-
dzio išdrožtos žirgų galvos, pritvirtintos stogo čiukuro galuose, pasak padavimų, apgindo žmonių pastoges nuo ligų, skurdos, gaisrų ir kitų negandų (Butkevičius I., 1967, p. 88). Etnogra-
fišos duomenimis, dar XVII a. pr. vakarų lie-
tuvų vyrų kapų buvo statomos išnaudotas arklį pavidalo lentos (Butkevičius I., 1964, p. 37).

Kadangi visų kultų komponentas yra magija, savaime suprantama, kad ir žirgo kultas pago-
niškoje Lietuvoje buvo susijęs su visokiomis aegonimis bei jvairiausiais prietaisais. Daugeliu
iš jų apsupta ir žirgo auka.

6 Ar tik ne tokios iš tikimos draugystės reminiscencija yra visuomeniniai pagrindais sukurtas Arkelio istorijos muzejuje, oficialiai atidarytas 1978 m. Niuronijų k. Anykščių raj. Juk nė viena galvutė lietuvis nepastatė šito pamininko...
Kažin ar suklysime, teigdami, jog ritualinės žirgo dalys galėjo įprasminti vieną iš daugelio prietaringų tikėjimų magiška aukos galia, bient — prišaukti paukotą žirgą šeimininkui, iškeliausiam į kitą (pomirtinį) gyvenimą. Juk gyvenimas dauose, pagal pagonišką pasaulėžiūrą, yra analogiškas gyvenimui žemėje, kur žmogus, būdama karu raiteliu, negalėjo išsiversi be nuolatinio palydovo — žirgo.


Matyt, kažkoks atsisekinimo ritualas vyko ir nuimant nuo žirgo jo aprąngą, nes tarp sudėtų ant karsto kamanų, balno kilpų, antkalkių bei kitų daiktų randama ir nupjauta žirgo karčių ruoša su jų puošinys žalvarine jávia (Zasinas k. Nr. 148B, 148C, 163) (pav. 10: 2; 11). Galima įsakys, ir pats žirgas žudavo apeiiginėje dvikovoj. Pzv., Žasino kapinyne ant karsto randama žirgų kaukolų su ietigaliu, kurio smaigalys tarsi įstrigę į gerlę (pav. 17). Nuo žuvusio žirgo kuno atskirta galva ir padėta ant mi - 

7 Kaklo juostą su skambalu tyrinėtojai traktuoj kaip at- 

ributa, pažymių aukojamą gyvulį (Muller-Wille M., 1972, p. 138).
rusio šeimininko karsto ar šalia jo pagal pagons

šiaurės, juodosios jūros pakrantėse, kur žirgo vaidmuo laidosenoje labai akivaizdus. Neabejojama, jog skitai, plisdami iš šių sričių, darė kultūrinį poveikį ir Baltijos regiono gyventojams (Cedov B. B., 1973, c. 109; 1978, c. 230; 19796, c. 25, 41). Išdomu, kad kai kurie tyrinėtojai laikosi nuomonės, jog žirgų aukojimo pa-

protys Lietuvoje yra skity kultūros palikimas (Синицы М. C., 1962, c. 37; Kaloce B. A., 1970, c. 36). Reikėtų pridurti, kad praėjo net keli šimtmečiai, kol to patikimo atgarsiai pasiekė Lietu-

vą, nes čia anksčiausios žirgo kūno dalys laidojimo pagrindu žinomos iš I–II a. pr. m. e. Kurmaičių pilkapų (Kretiingos raj.) ir iš II–

III a. Kurmaičių kapinyno (Kulikauskas P., 1968, p. 36; Volkaitė-Kulikauskienė R., 1971a, p. 6). Čia aptikta žirgo dantų, žandikaulis, Pa-

žymėtina tai, kad, pvz., žmogaus kape Nr. 42

žirgo žandikaulis buvo 20 cm aukščiau negu ki-

tos įkapės (Kulikauskas P., 1968, p. 53), pana-

šiai kaip žirgų kaukės ar jų dalys-mūsų apra-

štytuoje VII–XII a. kapuose. Galimas daiktas,

žirgų aukos žmonių kapose dėtos daug anks-

čiau, bent jau pirmaisiais mūsų erozės amžiais,

nes žirgo dantų rasta ne tik Kurmaičiūose, bet

ir kitų Lietuvos dalių kapinynuose. Pavyk-

lių, Siaulų raj., pilkapyme Nr. 15 buvo atideng-

sta 1 m gylio ir 0,3 m skersmens duobė, kurioje
tarp pelenų, anglių aptikta žirgo dantų. Šį radinį

archeologai sieja su aukojimo apeigomis (Alsei-

kaitė-Gimbutienė M., 1943, p. 61).

Tolesnis archeologinių paminklų kasinėjimas

bejų medžiagos studijavimas leis tyrinėtojams

labiau ir jvairiapusiškiau pažinti šį tik pradėtą

gaminė dalyką — žirgo auką, dėdata į Lietus

kilmės jų kapą. Tačiau jau ir dabar yra pagrindo

manyti, kad šių radinių ir arealas, ir chronologiška
gali prasidėti. Turimi galvoje patys naujausiu duomenys, kuriuos pateikia dar

nebaigtas kasinėti Plinkaigalio kapinynas Kė-

dainių raj. (vidurio Lietuva). Čia buvo atideng-
snesu įkaptas V a. pabaigos kapas; jam pa-
lidotais vyras su labai brangiomis ir unikaliomis

įkapėmis (Kazakevičius V., 1981). Ant

mirusiojo šlaunikaulio aptikta išlikusi žirgo žan-
dikaulio dalis, tikriausiai — tai žirgo aukos ped-

sakai. Galutiniai štai pasitvirtins, kai, baigus

kasinėti kapinyną, bus pagrindėjama ir sistem-
nama visų kasinėjimų medžiaga.
Для погребальных памятников в Литве характерны захоронения с конями. В данной статье рассматриваются случаи, когда вместе с умершим закапывался не весь конь, а лишь ритуальные его части, т. е. голова или голова и ноги. Автор использует не только новейшие материалы, полученные ею при раскопках могильников, но и ранние сведения о погребальных памятниках, исследованных другими археологами. Ритуальные части коня обнаружены в семи погребальных памятниках, шесть из которых находятся в Центральной Жемайтии, в бассейне рек Юра, Аквия, Локиста (Бикинавай Шилутский р-н, Каунасская, Павежес, Униса, Жасисн — Шилальский р-н) и один — в зоне приморья, на бывшей территории обитания куршей (Гинтависское Поунгский р-н) (рис. 1). Здесь вскрыто 864 погребения VII—XII вв., среди которых в 105 (12,2%) обнаружены ритуальные части коней (табл. 1).

Во время раскопок могильников VII—VIII вв. (Павежис, Каунасский) выяснилось, что черепа коней находились на 25—30 см выше останков людей, в частности, над головой или грудью умерших, однако наблюдаются случаи, когда голова коня положена рядом с умершим, справа от него. Судя по хорошо сохранившимся могилам, ориентировка головы коня соответствует направлению захоронения умершего (рис. 2, 3). Следует отметить, что иногда в погребениях мальчиков встречается голова не взрослого коня, а жеребенка.

Для погребального инвентаря характерны предметы снаряжения всадника (шпоры, пояса), рог для питья, детали конской сбруи (удила, пряжки), оружие (копье, боевые ножи) (табл. 2, 3). Комплект украшений обычно состоят из фибулы, браслетов, перстней. Исключительно редки шейные гривы. В области груди умерших часто встречаются амулеты — одна или две яшерные бусинки.

В могильниках IX—XII вв. (Гинтависское, Униса, Бикинавайский, Жасисн) ритуальные части коней обнаружены в погребениях как с трупоположением, так и с трупосожжением (рис. 4, 7). Положение головы коня в этих могильниках позволяет говорить о ряде параллелей с могильниками VII—VIII вв.: аналогичное место нахождения, т. е. ориентировка. Остатки гробов, сохранившиеся в некоторых могилах, дают основание утверждать, что голова коня помещалась над гробом в области головы умершего, в противоположной стороне складывались элементы конской сбруи: шейные гривы, удечки, стремена (рис. 7:2, 3). Там же иногда помещалась часть гривы, украшенная бронзовой спиралью (рис. 10:2; 11). Известны четыре случая, когда в могиле наряду с головой коня обнаружены ноги. Такой ритуальный комплекс частей коня в погребении обычно находится не в одной куче, а расположены вдоль могилы в анатомическом порядке. Таким образом, что череп коня лежит около головы человека (рис. 4:1; 8). Вместе с тем наблюдаются и некоторые различия. Например, в одном из погребений (Бикинавай, 260) комплекс частей коня расположен по правой стороне умершего, в другом (Жасисн, 83) над гробом (рис. 5). В обоих случаях предметы конской сбруи (шейные гривы, остатки уздечек) обнаружены между черепом и передним конечностями коня (рис. 7:1). Расположение комплексов костей коня в остальных двух погребениях не выяснено, так как в одном из них обнаружена только одна кость ноги (Бикинавай, 209), в другом — череп и кость ноги (Униса, 7).

Кроме предметов конской сбруи (рис. 7, 9, 10, 11, 17), в погребальном инвентаре присутствуют детали снаряжения всадника (шпоры, пояса, роги для питья) (рис. 12—14) и оружие (наконечники копий, мечи) (рис. 4:2, 3), иногда в ножнах, реже — боевые топоры (табл. 4—7). Комплект украшений обычно составляет шейные гривы, фибулы, браслеты, перстни. Выяснено, что к одежде прикреплялись амулеты — одна или две яшерные бусинки. В отдельных случаях одежда умерших очень нарядна: шапочки, обувь, пояса изящно отделаны бронзой, иногда серебром.

Таким образом, можно утверждать, что в VII—XII вв. в Западной Литве ярко прослеживается обряд погребального жертвоприношения коня, причем ритуальные части животного (голова, а в отдельных случаях и ноги) закапывались в могилу взрослых мужчин и мальчиков.

Следует отметить, что такие находки известны в погребальных памятниках на обширной территории Западной, Северной, Северной и Восточной Европы, на которой в то время обитали балтские, утро-финские, славянские, германские и др. племена. Поэтому автор ста-
ты придерживается мнения, что погребения, для которых характерны части коня, предметы конской сбруи, снаряжения всадника и оружие, нельзя связывать лишь с определенным этносом. Можно предположить, что это погребения представителей определенных общественных классов.

Изучение обряда погребения и состава погребального инвентаря позволяет сделать вывод, что в Литве в VII—XII вв. ритуал жертвоприношения коня совершался только при погребении мужчин, принадлежавших к привилегированным слоям, каковыми являлись властелины, правители общины, знать в воине, входившие в состав военной дружины. Этот ритуал соблюдался и при погребении мальчиков из знатных семей. В последнем случае в жертву иногда приносили жеребенка (рис. 3, 6, 1). Судя по количеству погребений, мужчины правящего слоя составляли меньшинство общины. Например, в могильнике Каштаунальс таких погребений было 15%, Пазежри — 11,2%, Бикавенай — 11,7%, Парагаудис — 11,5%, Упина — 6,6%, Жаснис — 17,2%.

IX—XIII a. STIKLO KAROLIAI LIETUVOJE
O. KUNCIONE


Pasirodę pirmaisiais m. e. šimtmečiais kaip mirusiojo aprangos dalis karolių nešinyko ir V—VII a., bet jų sumažėjo (Tautavičius A., 1972a, p. 142), nerasta vien stiklo karolių apvarių, o daugiausia kartu su žalvarinėmis įvijomis ar net gintaro karolių (LAB, p. 326—327); neįvairius ir jų formos (Michelbertas M., 1972, p. 47).


Technologikai iširiūt 39 karoliai iš 13 viešųjų 1.