Spis rycin

Ryc. 1. Między Szczebrzeszynem a Zawichostem: drogi w okresie XIII-XIV w. na Roztoczu Zachodnim (oprac. merytoryczne autor, oprac. kartograficzne Krzysztof Dzik, na podkładzie mapy L. Gawrysiaka 2004). Ryc. 2. Najazdy ruskie na ziemie polskie między górnym Wieprzem a Wisłą w XIII w. (wg części mapy Z. Szambelana 1989, ze zmianami autora; oprac. kartograficzne Krzysztof Dzik, na podkładzie mapy L. Gawrysiaka 2004; czarne linie oznaczają wektory marszów wojsk ruskich). Ryc. 3. Ukształtowanie terenu Roztocza Szczebrzeszyńskiego między Zwierzyńcem a Szczebrzeszynem, Padołem Zwierzynieckim a Padołem Gorajeckim; czerwony, odcinkowy okrąg, zawiera Czubatą Górę [Superpozycja modelu cieniowanego (azymut: 315 stopni, inklinacja: 35 stopni) z Numerycznym Modelem Terenu (paleta barwna); oprac. Aleksandra Sznajdrowska-Pondel]. Ryc. 4. Grodzisko na Czubatej Górze w Kawęczynie, gm. Szczebrzeszyn, pow. zamojski [Superpozycja modelu cieniowanego (azymut: 315 stopni, inklinacja: 35 stopni) z Numerycznym Modelem Terenu; oprac. Waldemar Harko]. Ryc. 5. Grodzisko na Czubatej Górze w Kawęczynie, gm. Szczebrzeszyn, pow. zamojski [Superpozycja modelu cieniowanego (azymut: 315 stopni, inklinacja: 35 stopni) z Numerycznym Modelem Terenu; oprac. Aleksandra Sznajdrowska-Pondel]. Ryc. 6. Grodzisko na Czubatej Górze w Kawęczynie, gm. Szczebrzeszyn, pow. zamojski [Superpozycja modelu cieniowanego (azymut: 315 stopni, inklinacja: 35 stopni) z Numerycznym Modelem Terenu (paleta barwna); oprac. Aleksandra Sznajdrowska-Pondel]. Ryc. 7. Fragment mapy – Topograficznej Karty Królestwa Polskiego (Warszawa1839, skala 1:126.000) przedstawiającej drogi między Padołem Zwierzynieckim a Padołem Gorajskim (czerwone linie powielają drogi na mapie, które są wg autora potencjalnymi drogami przejścia *Wrót* wojsk Szwarna w 1266 r. ku ziemiom polskim, czerwony punkt to miejsce usytuowania reliktów grodu na Czubatej Górze; opracowanie merytoryczne autor, opracowanie kartograficzne Krzysztof Dzik). Ryc. 8. Wąwóz na początku drogi od Kawęczynka (pod Czubatą Górą) do doliny rzeki Go-Rajec (fot. A. Rozwałka). Ryc. 9. Wąwóz w centralnej części drogi od Kawęczynka (pod Czubatą Górą) do doliny rzeki Gorajec (fot. A. Rozwałka). Ryc. 10. Archeologiczny obraz osadnictwa we wschodniej części Roztocza Zachodniego w okresie wczesnego średniowiecza (VII – 1 poł. XIII w.), (oprac. merytoryczne autor, oprac. kartograficzne Krzysztof Dzik). Legenda: 1. Osada z okresu plemiennego (VII – 1 poł. XIII w.); 2. Ślad osadniczy z okresu plemiennego (VII – 1 poł. XIII w.); 3. Grodzisko z okresu wczesnopaństwowego (2 poł. X – 1 poł. XIII w.); 4. Osada z okresu wczesnopaństwowego (2 poł. X – 1 poł. XIII w.); 5. Ślad osadniczy z okresu wczesnopaństwowego (2 poł. X – 1 poł. XIII w.); 6. Grodzisko z okresu wczesnośredniowiecznego (VIII-XIII w.); 7. Osada z okresu wczesnośredniowiecznego (VIII-XIII w.); 8 – Ślad osadniczy z okresu wczesnośredniowiecznego (VIII-XIII w.); w Szczebrzeszynie razem z osadą (2 poł. X – 1 poł. XIII w.) zostało ujęte cmentarzysko szkieletowe z tego okresu.