nio pločio, žemos. Taigi vyrauja bendra mezokonchinė, apyžeminė (k. Nr. 2 — chamekonchinė, žema) į jų forma. Moterų nosis vidutinio pločio, aukšta, o vyro — vidutinių matmenų. Bendra jos forma leptomėzorinė (posiaure) 

Veido profiliuotė buvo galima nustatyti ne visoms kaukolems. Trījų Plinkaigalio moterų nazomaliarinis kampas, kuris apibūdina veido viršutinio aukšto horizontalių profiliuotę, yra vidutinių dydžių; taigi ši veido dalis saikingai profiliuota. Zigomaksiariinis kampas, rodantis veido apatinio aukšto horizontalių profiliuotę, vienos kaukolečes (iš k. Nr. 2) labai mažas, kitos (iš k. Nr. 4) — mažas; taigi profiliuotė griežta. Nösies kampų ir jos šaknies išvešėjimo rodiklius (dakrialinis ir simotiši) buvo įmanoma apskaičiuoti tik iš kapo Nr. 4(317) kaukolės. Dakrialinis rodiklis didelis, o simotišis rodiklis ir nösies kampas — vidutinių dydžių. Taigi nosis saikingai atsikūrusi, smarkiai išvešėjusia šaknimi. Vyro iš Veršvų kapo Nr. 22 profiliuotės požymiai neširiai.

Norėdami susidaryti bendrą Lietuvos ankstystųjų virvelinės keramikos ir laivinių kovos kirvijų kultūros žmonių antropologinio tipo vaizdą, lytinio dimorfizmo koeficientas (18, p. 123—125) koreguvome moteriškų kaukolių matmenis ir taip paveržėme jas pseudovriškomis. Prijungė vyro iš Veršvų kaukoles matmenis, gavome 4 kaukolūs seriją (2 lent.). Jos statistiniai rodikliai leidžia tvirtinti, kad laivinių kovos kirvijų kultūros žmonės buvo masyvūs, dolichokraniški Europai, platko ir aukšto veido, plačių ir žemų akiduobių, saikingai atsikūrusiai nosimi, smarkiai išvešėjusia jos šaknimi, ryškios horizontalios veido profiliojo. Šis tipas priklauso šiaurinių Europos ratui.

Nesigilindami į jo sąsajas su kitais Lietuvos neolito antropologiniais tipais, kuriuos apžvelgiamo straipsnyje apie Pamarų kultūros žmones (žr. p. 53), galime pasakyti, kad šio tipo analogijai randame Pabaltijo mezolito ir ankstyvojo neolito (pvz., Žveiniekioje Latvijoje), Estijos laivinių kovos kirvijų ir Fatjanovo kultūros kapuose (19, p. 26, 52, 94; 20, p. 204).


---

**ODONTOLOGINIAI DUOMENYS**

**I. BALCIÓNENĖ**

Plinkaigalo odontologinė medžiaga labai skurdi — tik 1 individo išlikę svenči abu žandikauliai, 2-įjį vien apatinięi.


**Kapas Nr. 2** (242). Išlikę 3 sveis dantys, nudilė iki 4 laipsnio. Žandikaulio alveolinė atauga ties kandžiais atrofias iki 3 laipsnio, konkrementų nėra.

**Kapas Nr. 4** (317). Kraudinga nėra, abu viršuliniai krūminiai dantys (M₁ ir M₂) sudaryti iš 4 gumburų, jų vainikas 4 formos. M₂ emalis nutekėjų neturi. Dantų, kuriuos buvo galima išmatuoti, odontometriniai duomenys tokie:

<table>
<thead>
<tr>
<th>M₁, M₂</th>
<th>Ėm.</th>
<th>MD</th>
<th>M₁, M₂</th>
<th>Ėm.</th>
<th>MD</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>cor</td>
<td>11,6</td>
<td>10,3</td>
<td>cor</td>
<td>11,2</td>
<td>9,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Dantys stipriai nudilė: M₁, M₂ ir M₃ iki 4 laipsnio, o M₂ — iki 3—4. Iš išlikusių 25 dantų 2 pakentė karies: vidurinysis karies nustatytas 37–to danties kaklėlyje, to paties danties kontaktinis medailinis paviris buvo apimtas litėlio perindotilio, 48–to danties kontaktiniame medailiniame paviršiuje apliktas vidurinysis karies. 3 dantų (13,14 ir 23) šaknų viršūnės pakentos ėmė perindotilio, kuris susidarė ne kaip karies komplikacija, o dėl dantų nudilimo. Apatinio žandikaulio alveolinė atauga atrofas iki 2 laipsnio, tačiau konkrementų nėra.


Sprendžiant iš alveolinių ataugos atrofijos laipsnio, visi Plinkaigalo žmonės surgo parodontoze. Kadangi konkrementų nebuvo, ligos eiga buvo labai lėta.

Taigi, nors Plinkaigalo žmonės mirė senyvo amžiais ir jų dantys labai nudilė, vis dėlto iš M₁ vainikos modulio matyti, kad jie buvo makrodontai (M cor M₁ — 10,95). Aukštas M₂ vainiko indeksas (1 cor M₂ — 120,4) rodo, jog dantys turėję būti europinių tipo.