Tabela 1 (do Ryc. 1.). Między Szczebrzeszynem a Zawichostem: drogi w okresie XIII-XIV w. na Roztoczu Zachodnim.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Miejscowość** | **Obecna****gmina/powiat** | **Pierwsza** **wzmianka** | **Źródła****historyczne** | **Literatura historyczna****(wybrane publikacje)** | **Źródła** **archeologiczne** | **Opracowania niepublikowane** **i literatura archeologiczna** **(wybrane dokumentacje i publikacje)** | **Uwagi** |
| 1 | Batorz | Batorzjanowski | 1405 | ZDM I 273, IV 1678 | Gurba J., Orłowski R1956; T. Wąsowicz 1957, s. 444; 1961, s. 231; S. Kuraś 1983, s. 25; S. Wojciechowski, A. So-chacka, R. Szczygieł 1986, s. 27; A. Sochacka 1987, s. 71, 81  | grodzisko VIII-X; gródek na kopcu – XIV-XVX-XI – 3 o.X-XIII – 2 o.XI-XIII – 1o.IX-X – 1 o.cmentarzysko ciałopalne IX-poł. X  | AZP 86-81 (Z. Wichrowski 1997, G. Mączka 2010); S. Hoczyk-Siwkowa 1999, s. 112; M. Florek 2009, s. 61; J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Siembida 2013; A. Rozwałka 2018, s. 43-44 | Batorz, mimo późnej, XV-wiecznej metryki pisanej, został włączony, gdyż niewątpliwie, wedle „mocnych” danych archeologicznych, istniał już w XIV wieku; 1405 – klucz Kraśnik; 1408 – sąd ziemi lubelskiej przysądza Batorz Beacie, wdowie po Dymitrze z Goraja |
| 2 | Biała | Modliborzycejanowski | 1245 | KH-W, s. 169-170 | S. Kuraś 1983, s. 27-28; S. Wojciechowski, A. Sochacka, R. Szczygieł 1986, s. 61; A. Sochacka 1987, s. 15-16, 27, 30, 71-72, 84, 103; G. Jawor, M. Kołacz-Chmiel 2014, s. 118  | w.ś. – 1 o.w.ś. – 2 ś.o.w.ś. – (okres plemienny ?) cmentarzysko kurhanowe ciałopalne (?) | AZP 88-80 (B. Bargieł 1985); AZP 89-80 (Ł. Pawłowski 2011); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Siembida 2013 | 1377 – Ludwik Węgierski nadaje Dymitrowi podskarbiemu królewskiemu zamek Goraj wraz z wsiami Łada, Radzięcin, Chrzanów, Zwola, Kocudza, Biała, Branew i Zdziłowice oraz miasto Kraśnik z wsiami Stróża, Wyżnica i połowa Rzeczycy[[1]](#footnote-1) |
| 3. | Biskupie | Wysokielubelski | 1282 | ZDM IV 881, 907 | J. Matuszewski 1949, s. 111-112; A. Gieysztor 1948, s. 83-102; Weiss A. R. ks. 1977, 2007a, 2007b; S. Kuraś 1983, s. 31; A. Sochacka 1987, s. 6, 36-338, 152 | w.ś. – 1 ś.o.w.ś. – 1 o. | AZP 86-82/31 (J. Niedźwiedź 2003); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Siembida 2013 | 1282 – Leszek Czarny potwierdza biskupowi lubuskiemu posiadanie wsi Biskupie; posiadania tego nie potwierdza Władysław Łokietek w dokumencie z roku 1328 dla biskupa lubuskiego; w końcu XIV w. wieś tę przywłaszcza sobie Dymitr z Goraja, marszałek królewski. |
| 4. | Blinów | Szastarkakraśnicki | 1390 | ZDM VI 1566 | S. Kuraś 1983, s. 31-32; A. Sochacka 1987, s.25, 51, 111, 154, 200 | w.ś. – 3 o.IX-X – 6 o.X-XII – 1 ś.o.X-XIII – 1 ś.o.  | AZP 85-80 (Z. Wichrowski 1991); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Siembida 2013 | 1390 – klucz Potok, Władysław Jagiełło przenosi Blinów na prawo magdeburskie |
| 5. | Borów | Annopolkraśnicki | 12571373 | KDM I 44, 58KDM I 315 | S. Kuraś 1983, s. 35-36; A. Sochacka 1987, s. 14, 61, 66, 165 | w.ś. – 1 ś.o. XII-XIII – 1 o. p.ś. – 1 ś.o | AZP 87-75 (B. Bargieł, A. Zakościelna, M. Florek, J. Libera 1985); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Siembida 2013 | Falsyfikat dokumentu, w którym Bolesław Wstydliwy nadaje w 1257 i 1262 nadaje Borów dla klasztoru klarysek w Zawichoście, wraz z przynależnymi wsiami: Pstrągi, Chotków, Ostrów, Kosin, Mniszek 1373 – własność klasztoru klarysek św. Andrzeja w Krakowie |
| 6. | Branew | Dzwolajanowski | 1377 | KDM III 893 | S. Kuraś 1983, s. 37-38; S. Wojciechowski, A. Sochacka, R. Szczygieł 1986, s. 34; Sochacka 1987, s. 27, 71 | IX-X – 1 ś.o.XI-XII – 1 o.XII – 1 ś.o. | AZP 88-81/59, 62 ( Z.Wichrowski 2006); AZP 88-82/86 (Z. Wichrowski 2003); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Siembida 2013 | 1377 – Ludwik Węgierski nadaje Dymitrowi podskarbiemu królewskiemu zamek Goraj wraz z wsiami Łada, Radzięcin, Chrzanów, Zwola, Kocudza, Biała, Branew i Zdziłowice oraz miasto Kraśnik z wsiami Stróża, Wyżnica i połowa Rzeczycy |
| 7. | Chrzanów | Chrzanówjanowski  | 1377 | KDM III 893KZL VIII 13, XI 301 | S. Kuraś 1983, s. 51; Sochacka 1987, s. 27, 71;  | w.ś. – 1 ś.o.VII-X – 1 o.VIII-IX 1 ś.o.VIII-X – 1 o.IX-X – 3 ś.o.IX-X – 2 o.XI-XII – 2 o. (?)XIII – 2 ś.o. | AZP 87-81/60-62 , 64 (Z. Wichrowski1998); AZP 87-82 (R. Niedźwiadek, Ł. Rejniewicz, A. Rozwałka 2003);AZP 88-82/44-45 (Z. Wichrowski 2003); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Siembida 2013 | 1377 – Ludwik Węgierski nadaje Dymitrowi podskarbiemu królewskiemu zamek Goraj wraz z wsiami Łada, Radzięcin, Chrzanów, Zwola, Kocudza, Biała, Branew i Zdziłowice oraz miasto Kraśnik z wsiami Stróża, Wyżnica i połowa Rzeczycy; 1377-1508 – klucz Goraj |
| 8. | Czernięcin | Turobinbiłgorajski | 1326[1379?]1395 | ZDM IV 1118 | M. Stankowa 1975, s. 23; W. Czarnecki 1997, s. 15; J. Niedźwiedź 2003, s. 86-87 | w.ś. –3 ś.o.w.ś. – 2 o. (?)w.ś. – 1 o.VIII-X – 1 o.IX-X – 2 ś.o.IX-X – 1 o.X-XII – 1 ś.o.XII-XIII – 1 ś.o.XII-XIII – 2 o. (?)XII-XIII – 1 o.XIV-XV – 1 ś.o.XIII-XV – 1 o. (?)XIV-XV – 1 o. (?)XIV-XV – 1 o.  | AZP 87-84/1, 14, 17, 22-23, 26-27, 29, 49, 50, 54, 56-57, 63-64 (W. Koman 1989; A. Zakościelna 2011); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Siembida 2013 | Przed rokiem 1395 w obrębie powiatu szczebrzeskiego powstały dwie parafie z siedzibami w Szczebrzeszynie i Czernięcinie |
| 9. | Deszkowice | Sułówzamojski | 1398 | ZDM IV 1624 | M. Stankowa 1975, s. 24; W. Czarnecki 1997, s. 49; J. Niedźwiedź 2003, s. 99-100 | XII-XIII – 1 ś.o. XII-XIII – 1 o. (?)XI-XIII – 1 oi.XIV-XV – 3 ś.o.XIV-XV – 2 o. (?) | AZP 88-86/-22, 29 (W. Koman 1990); AZP 88-85/2-3, 5-8, 10 (J. Buszewicz, A. Urbański, J. Waszkiewicz, J. Kuśnierz 1989); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Mitrus 1998; M. Siembida 2013 | 14 listopada 1398 roku Dymitr z Goraja darował swoim bratankom wsie, m.in. Deszkowice |
| 10. | Dzwola | Dzwolajanowski | 1245 | KH-W, s. 170KDM III 893 | S. Kuraś 1983, s. 289; A. Sochacka 197, s. 15, 27, 71, 84 | w.ś. – 2 ś.o.X-XII – 1 o. (?) | AZP 89-81/10-12 (J. Libera 1985, 1993); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Siembida 2013 | d. Izwola, Zwola; 1245 – Sam Daniel wojował około Lublina, a Wasylko wzdłuż Izwoli i wzdłuż Łady około Białej; 1377 – Ludwik Węgierski nadaje Dymitrowi podskarbiemu królewskiemu zamek Goraj wraz z wsiami Łada, Radzięcin, Chrzanów, Zwola, Kocudza, Biała, Branew i Zdziłowice oraz miasto Kraśnik z wsiami Stróża, Wyżnica i połowa Rzeczycy; |
| 11. | Gościeradów | Gościeradówkraśnicki | 11981391 | Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, perg. nr 4ZDM IV 1095 | S. Kuraś 1983, s. 79; A. Sochacka 1987, s. 26, 114, 204; R. Skrzyniarz 1991 | w.ś. – 6 ś. o. p.ś. – 1 o. p.ś. – 2 ś.o. | AZP 86-76 (B. Bargieł, A. Zakościelna, J. Libera 1985); AZP 85-76 (B. Bargieł, A. Zakościelna 1985); W. Śmigielski 1961, s. 231; A. Niewęgłowski 1982, s. 62-64 | 1198 – własność klasztoru Grobu Pańskiego w Miechowie; wg R. Skrzyniarza Gościeradów został sprzedany na początku XIII w. a w 1 połowie XIII w. zniszczony (R. Skrzyniarz 1999, s. 20) Między 1375 a 1391 powstała parafia (R. Skrzyniarz 1999, s. 20); Wydżga, dziedzic z Czyżowa uposaża kościół parafialny w Czyżowie, a świadkiem w dokumencie jest pleban Gościeradowa Stefan; wg S. Kurasia jest to ten sam pleban co w roku 1409, w kościele w Gościeradowie, w ziemi lubelskiej (ZDM IV 1095), przypis 14 na s. 252) |
| 12 | Goraj | Gorajbiłgorajski | 1377 | KDM III 893 | S. Kuraś, s. 1983, s. 78; A. Sochacka 1987, s. 27-30, 42, 71-72, 80, 103; G. Jawor 1998, 2018, s. 179-180; I. Rolska-Boruch 1999b, s. 164; G. Jawor, M. Kołacz-Chmiel 2014, s. 118, 123-124 | w.ś. – 1 o. VIII-X – 1 ś.o. IX-X – 1 o. IX-X – 1 ś.o. X-XI – 1 ś.o. XII-XIII – 1 o. XIII – 1 ś.o. XIII-XIV – 5 ś.o. XIV – zamek XIV – 1ś.o. 2 poł. XIV-XV – 1ś.o. XV – 1 ś.o. | AZP 89-82/30 (Z. Wichrowski 2002); AZP 88-82/7, 13, 17 (Z. Wichrowski 2003); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; Z. Wichrowski 2000; M. Siembida 2013 | 1377 – Ludwik Węgierski nadaje braciom Dymitrowi z Klecia i Iwanowi zamek Goraj wraz z wsiami Łada, Radzięcin, Chrzanów, Zwola, Kocudza, Biała, Branew i Zdziłowice na prawie średzkim;2 poł. XIV-XV – topór żelazny; |
| 13. | Kocudza | Dzwolajanowski | 1377 | KDM III 893 | S. Kuraś, s. 1983, s. 105; A. Sochacka 1987, s. 27, 71, 84 | brak stanowisk i zabytków archeologicznych z okresu średniowiecza | AZP 89-82 (H. Taras 1998, Z. Wichrowski 2002); ); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Siembida 2013 | 1377 – Ludwik Węgierski nadaje braciom Dymitrowi z Klecia i Iwanowi zamek Goraj wraz z wsiami, m.in. Kocudzą; 1377 – klucz Goraj; 1405 – klucz Kraśnik; 1415-1511 – klucz Biała |
| 14. | Kosin | Annopolkraśnicki | 1373 | KDM I 315 | S. Kuraś, 1983, s. 109; A. Sochacka 1987, s. 14, 61; | w.ś. – 1 o.w.ś. – 2 ś.o.p.ś. – 2 ś.o.wały – ? | AZP 86-75 (B. Bargieł, A. Zakościelna ; M. Florek, J. Libera, 1985); J. Gurba 1965, ryc. 5 | własność opactwa klarysek św. Andrzeja w Krakowie; 1373 – królowa Elżbieta przenosi Kosin na prawo magdeburskie |
| 15. | Kraśnik | Kraśnikkraśnicki | 1377 | KDM III 893 | H. Grocholski 1964; K. Myśliński 1964; S. Paulowa 1964; M. Stankowa 1964; S. Kuraś, 1983, s. 114-115; A. Sochacka 1987, s. 2, 13, 15-16, 27, 30, 37, 42, 45, 62, 65-66, 71-72, 81-83,103, 153-154; I. Rolska-Boruch 1999a, s. 193-194 | w.ś. – 1 o.w.ś. – 6 ś.o.VII-VIII – 1 ś.o.VII-IX – 1 ś.o.VIII-IX – 1 o.VIII-IX – 5 ś.o.VIII-X – 2 ś.o.IX-X – 1 o.IX-X – 2 ś.o.X-XII – 1 ś.o.XI-XII – 1 ś.o.XII-XIII – 1 ś.o.zamek – p.ś. dwór – p.ś.XV – 1 o.XV – fragment muru obronnego;p.ś. - 2 ś.o. | AZP 83-77 (Z. Wichrowski 1984); 83-78 (Z. Wichrowski 1984); AZP 84-77 (Z. Wichrowski 1984); AZP 84-78 (Z. Wichrowski 1983; Z. Wichrowski 1994; G. Mączka 2011); M. Pękalski 1951, 1964; J. Gurba, R. Orłowski 1956; S. Hoczyk 1971, 2003; Koziejowski W., Michalak T., Siwek S.1986; E. Prusicka-Kołcon 2009, s. 442; Z. Wichrowski 1994, 1997a, 1997b, 1977c, 2001, 2002, 2006; Z. Wichrowski, E. Wichrowska 2006, 2015; S. Gołub 2010; S. Siwek i in. 2011 | 1377 – Ludwik Węgierski nadaje braciom Dymitrowi podskarbiemu Królestwa i Iwanowi miasto Kraśnik z wsiami Stróża i Wyżnica na prawie średzkim; Kraśnik ul. Wesoła: ziemianka, chronologia 2 poł. IX-IX/X w.; ślady osadnictwa z XIV/XV w.;  |
| 16. | Latyczyn | Radecznicazamojski | 1398 | ZDM IV 1136 | W. Czarnecki 1997, s. 50; J. Niedźwiedź 2003, s. 259 | w.ś. – 1 o. XII-XIII – 1 ś.o. | AZP 89-84/22, 23 (J. Kuśnierz, J. Buszewicz, J. Waszkiewicz 1989); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Siembida 2013 | ZDM IV 1136 – w komentarzu (s. 309, przypis nr 11) wydawcy S. Kuraś i I. Sułkowska-Kuraś, stwierdzają, że *dziedzic Mikołaj występuje w l. 1398-1403.* |
| 17. | Łada | Gorajbiłgorajski | 124413731377 | KH-W, s. 170KDKK II 287KDM III 893 | S. Kuraś 1983, s. 134; A. Sochacka 1987, s. 27, 71; Jawor G. 1998 | VIII-X – 1 ś.o.VIII-X – 1 o.XII-XIII – 1 ś.o.XII-XIII – 1 o.XIV = 1 ś.o. XIV-XV – 1ś.o. | AZP 88-82/20, 22 (Z. Wichrowski 2003); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Siembida 2013 | 1373 – własność Dymitra podskarbiego Królestwa;1377 – Ludwik Węgierski nadaje Dymitrowi podskarbiemu królewskiemu zamek Goraj wraz z wsiami , m.in. Ładą[[2]](#footnote-2) |
| 18. | Mniszek | Gościeradówkraśnicki | 1373 | KDM I 315 | S. Kuraś, s. 1983, s. 154; A. Sochacka 1987, s. 61; S. Wojciechowski, A. Sochacka, R. Szczygieł 1986, s.90 | w.ś. – 2 ś.o. | AZP 86-76 (B. Bargieł, A. Zakościelna, J. Libera 1985)AZP 86-75 (B. Bargieł, A. Zakościelna, J. Libera 1985) | d. Tuczyna |
| 19. | Potok | Potok Wielkijanowski | 1326-1327 | MPV I 256ZDM VI 1566  | S. Kuraś 1983, s. 190; ; S. Wojciechowski, A. Sochacka, R. Szczygieł 1986, s. 111-112; A. Sochacka 1987, s. 245-25, 51, 84, 101, 113-114, 154, 176, 203; 2018, s. 51-76 | w.ś. – 7 ś.o.IX-X – 4 ś.o.XII-XIII – 3 ś.o.XIV-XV – 5 ś.o.XV – 27 ś.o. | AZP 86-78 (Z. Wichrowski 1985); AZP 87-78 (Z. Wichrowski 1987); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Siembida 2013; A. Rozwałka 2018, s. 35-50 | 1390 – Władysław Jagiełło przenosi Potok na prawo magdeburskie  |
| 20. | Radecznica | Radecznicazamojski | 1403 | ZDM V 1165 | W. Czarnecki 1997, s. 50; J. Niedźwiedź 2003, s. 413-415 | p.ś. – 2 ś.o. | AZP 88-84/56, 58 (J. Buszewicz, J. Kuśnierz, R. Pomorski, A. Urbański, J. Waszkiewicz 1989; A. Zakościelna 2011) | 1403 – Tomko z Radecznicy – współfundatorem kościoła w Lipiu (ob. Mokrelipie) |
| 21. | Radzięcin | Frampolbilgorajski | 1377 | KDM III 893 | S. Kuraś 1983, s. 196-197; A. Sochacka 1987, s. 27, 71-72 | w.ś. – 3 ś.o.XI – 1 ś.o. | AZP 89-83/10, 16-17, 66 (H. Taras 1998); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Siembida 2013 | 1377 – Ludwik Węgierski nadaje Dymitrowi podskarbiemu królewskiemu zamek Goraj wraz z wsiami m.in. Radzięcinem |
| 22. | Rozłopy | Sułówzamojski | 1398 | ZDM VI 1624 | W. Bondyra 1993, s. 96; W. Czarnecki 1997, s. 13; J. Niedźwiedź 2003, s. 427-428 | p.ś. – 1 ś.o. | AZP 88-85/16 (J. Buszewicz, A. Urbański, J. Waszkiewicz, J. Kuśnierz 1989);  | Rozłopy (d. Kossopa) należały do włości szczebrzeszyńskiej Dymitra z Goraja |
| 23. | Rzeczyca Księża | Trzydnik Dużykraśnicki | 1377 | KDM III 893 | S. Kuraś 1983, s. 207; S. Wojciechowski, A. Sochacka, R. Szczygieł 1986, s. 126; A. Sochacka 1987, s. 27, 37, 62, 65, 153 | VI-VII – 1 ś.o., VIII-IX – 2 ś.o., VIII-X – 1 o., VIII-X – 1 ś.o., IX-X – 4 ś.o. XII-XIII – 1 ś.o. XIII - 1 ś.o. XIV – 4 ś.o. XIV-XV- 5 ś.o.  | AZP 85-78 (Z. Wichrowski 2003); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; | 1377 – klucz Kraśnik  |
| 24. | Sąsiadka | Sułówzamojski | 10761403 | PML, s. 187ZDM V 1165 | A. Wędzki 1975, s. 485-486; W. Czarnecki 1997, s. 50; J. Niedźwiedź 2003, s. 443-444; O. Baran 2014, s. 81-82 | w.ś. – 2 ś.o.w.ś. – 3 o.IX-X – 2 o.grodzisko – 1 poł. XI-1 poł. XIIIXI-XIII – 1 o.XII-XIII – 1 o. | AZP 88-84/60-62, 64-67, 76,78 (J. Buszewicz, J. Kuśnierz, A. Urbański, J. Waszkiewicz, 1989); Z. Wartołowska 1958; J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; J. Kalaga (red.) 2013 |  |
| 25. | Słupie | ModliborzyceJanowski | 1335-13581407 | MPV I 388-389ZDM V 1202 | S. Kuraś 1983, s. 216: A. Sochacka 1987, s. 15-16, 96-97, 103, 148, 203; D. Szulc 2014-2015, s. 125-141 | w.ś. – 1 ś.o  | AZP 88-79 (B. Sargieł, J. Libera, A. Zakościelna 1984; J. Affelski 2014) | Data 1335-1358 jest niepewna, bowiem może być związana ze Słupią Nadbrzeżną; nazwa wsi Słupie po raz pierwszy odnotowana została w 1407 r. (D. Szulc 2014-2015, s. 138-140); na części wsi powstały w XVII w. Modliborzyce |
| 26. | Stojeszyn | Modliborzycejanowski | 1409 | TA VII 163 | S. Kuraś 1983, s. 222; A. Sochacka 1987, s. 107, 196 | w.ś. – 2 ś.o.w.ś. – 1 o.p.ś. – 1 ś.o. | AZP 88-79 (B. Bargieł, J. Libera, A. Zakościelna 1984; J. Affelski 2014); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1 |  |
| 27 | Stróża | Chrzanówjanowski | 1482 | KZL II 358 | G. Jawor 1998, s. 56 | brak stanowisk i zabytków archeologicznych z okresu średniowiecza | AZP 88-82 (Z. Wichrowski 2003); Z. Wichrowski 2000, s. 213 | Jest to późna data, lecz należy pamiętać, że stróże występują już w okresie wczesnopiastowskim[[3]](#footnote-3).  |
| 28 | Stróża | Kraśnik kraśnicki | 1326-1327  | MPV I 160, 235 | S. Kuraś 1983, s. 224; A. Sochacka 1987, s. 15, 27, 30, 37, 71, 81 | VIII-IX – 1 o.VIII-IX – 2 ś.o.XI – kurhan z pochówkiem ciałopalnymXII-XIII – 2 ś.o.XIII – 1 ś.o.XIV-XV – 2 ś.o.XV-XVI – 2 ś.o.XV-XVI – 1o. | AZP 84-79 (Z. Wichrowski 1999) ; AZP 85-78 (Z. Wichrowski 2003);AZP 85-79 (Z. Wichrowski 1990); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; N. Citkowska 2013);M. Siembida 2013; E. Banasiewicz-Szykuła E. i in. 2014, s. 25  | 1326-1327 – parafia; 1377 – Ludwik Węgierski nadaje Dymitrowi podskarbiemu królewskiemu zamek Goraj wraz z wsiami Łada, Radzięcin, Chrzanów, Zwola, Kocudza, Biała, Branew i Zdziłowice oraz miasto Kraśnik z wsiami Stróża, Wyżnica i połowa Rzeczycy[[4]](#footnote-4)  |
| 29. | Sułów | Sułówzamojski | 1379 (?), 1390 | BN BOZ 1815, s. 62 | M. Stankowa 1975, s. 22; W. Czarnecki 1997, s. 49; J. Niedźwiedź 2003, s. 488 | w.ś. – 1 o.w.ś. – 2 ś.o.XII-XIII – 1 o. | AZP 87-85 (A. Kokowski, U. Kurzątkowska 1989); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; |  |
| 30. | Szczebrzeszyn | Szczebrzeszynzamojski | 1352 | AGZ V 3 | H. Paszkiewicz 1925 (2002), s. 134, 160, 178, 233, 272; M. Stankowa 1975; I. Rolska-Boruch 1999a, 1999b , s. 283; W. Czarnecki 1997, s. 48; G. Jawor 1998; M. Walczak 1999; J. Niedźwiedź 2003, s. 492-495; R. Szczygieł 2004, s. 195; G. Jawor, M. Kołacz-Chmiel 2014, s. 124; O. Baran 2014, s. 81-82 | X – 1 o.X – 1 ś.o.grodzisko – XII-XIIIcmentarzysko szkieletowe – XII-XIII | AZP 89-85/10 (S. Hoczyk-Siwkowa 1981), AZP 89-85/1, 11, 14 (J. Podgórska-Czopek, E. Banasiewicz 1990); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; S. Hoczyk-Siwkowa 1999, s.96; I. Kutyłowska 1996, 1997, 1999; M. Siembida 2013 |  |
| 31. | Targowisko | Zakrzewlubelski | 1373-1374 | T. Gromnicki 1908, s. 387 | S. Kuraś 1983, s. 238-239; A. Sochacka 1987, s. 20, 24, 91,-92, 184; J. Niedźwiedź 2003, s. 515-516 | w.ś. – 1 o. (?) | AZP 85-82/41 (J. Niedźwiedź 2002); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Siembida 2013 | A. Sochacka przypuszcza, że wieś Targowisko mogła powstać w XIII w. (A. Sochacka 1987, s. 20)[[5]](#footnote-5)  |
| 32. | Tarnawa | Turobinbiłgorajski | 1262(1379?) 1405 | KH-W, s. 215, 222SPPP II 1993ZDM VI 1678 | K. Myśliński 1964, s. 17; A. Sochacka 1987, s. 20, 36; W. Czarnecki 1997, s. 51; R. Tokarczyk 2000, s. 40; J. Niedźwiedź 2003, s. 516-518 | w.ś. – 4 ś.o.w.ś. – 1 o. (?)XII-XIII – 1 o. (?) | AZP 86-82/14-16, 18-20 (J. Niedźwiedź 2003); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Siembida 2013 | 1217 – wg R. Tokarczyka (2000, s. 44) |
| 33. | Topólcza | Zwierzynieczamojski | 1398 | ZDM VI 1624 | M. Stankowa 1975, s. 24; W. Czarnecki 1997, s. 49; J. Niedźwiedź 2003, s. 539-540 | w.ś. – 3 ś.o. | AZP 90-85/14, 16, 17 (J. Bober 1990); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Siembida 2013 | 14 listopada 1398 roku Dymitr z Goraja darował swoim bratankom wsie, m.in. Topólczę |
| 34. | Trzydnik | Trzydnik Dużykraśnicki | 1382 | ZDM VI 1833 | S. Kuraś 1983, s. 244-245; S. Wojciechowski, A. Sochacka, R. Szczygieł 1986, s.146 | w.ś. – 7 ś.o.VII-VIII – 1 ś.o.VIII – 1 ś.o.VIII-IX – 3 ś.o.p.ś. – 2 ś.o. | AZP 86-77 (Z. Wichrowski 1985); AZP 86-78 (Z. Wichrowski 1985) |  |
| 35. | Turobin | Turobinbiłgorajski | (1379?) 1389 | ZDM IV 1140 | A. Sochacka 1987, s. 36, 84, 103; W. Czarnecki 1997, s. 50; R. Tokarczyk 2000, s. 44, 2002; J. Niedźwiedź 2003, s. 546-548; G. Jawor, M. Kołacz-Chmiel 2014, s. 123 | w.ś. – 2 ś.o.XIV-XV – 1 ś.o. | AZP 86-83 (E. Prusicka-Kołcon 1998); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; | Turobin, wieś królewska, zostaje nadana przez króla Władysława Jagiełłę Dymitrowi z Goraja[[6]](#footnote-6) |
| 36. | Wysokie | Wysokielubelski | 1378 | ZDM IV 1042 | F. Kiryk 1972, s. 162-163; S. Kuraś 1983, s. 278-279; A. Sochacka 1987, s. 25, 29, 101, 120, 194 | brak stanowisk i znalezisk archeologicznych z okresu średniowiecza | AZP 85-82 (J. Niedźwiedź 2002); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1 | 1378 – z kopii dokumentu; w 1413 powstaje miasto Wysokie, które wchłania wieś zwaną Wysoka (1378) a później Wysokie (1409) |
| 37. | Zaporze | Radecznicazamojski | 1399 | BN BOZ 1815, przypis nr 64 | W. Czarnecki 1997, s. 50; R. Tokarczyk 2000, s. 57; J. Niedźwiedź 2003, s. 625-626;  | w.ś. – 2 o.XII-XIII – 1 o.  | AZP 87-84/67, 69-70 (W. Koman 1989); J. Gurba, E. Banasiewicz, S. Gołub, M. Florek, A. Rozwałka 1995, mapa 1; M. Siembida 2013 | 1326 – wg R. Tokarczyka (2000, s. 57) |
| 38.  | Zawichost |  | 1148 | MPH, t. 2, s. 13 | T. Dunin-Wąsowicz, S. Tabaczyński (red.) 1999; R. Chyła 2010 | gród w Zawichoście-Podgórzu - 2 poł. X w.; skarb z XI w. w Zawichoście-Trójcy; XII-wieczne pozostałości kościołów romańskich p.w. św. Trójcy, Wniebowzięcia NM Panny i św. Maurycego; pozostałości cmentarzy średniowiecznych; miasto średniowieczne | AZP 86-74 (B. Bargieł, A. Zakościelna, M. Florek, J. Libera 1987); AZP 87-74 (B. Bargieł, A. Zakościelna, M. Florek, J. Libera 1987); AZP 87-75 (B. Bargieł, A. Zakościelna, M. Florek, J. Libera 1985); A. Rozwałka 1999; S. Tabaczyński, D. Wyczółkowski (red.) 2018 |  |
| 39. | Zdziechowice | Zaklikówstalowowolski | 1405 | AGZ VII 25 | S. Kuraś 1983, s. 286-287; A. Sochacka 1987, s. 87-88, 103 | grodzisko – IX-XI | AZP 87-77 (B. Bargieł 1984, A. Zakościelna, M. Florek 1995); M. Florek 2003, s. 84-87; S. Hoczyk-Siwkowa 1999, s. 40-45, 70-71; Z. Wichrowski 1999d, s. 17-22; M. Florek, K. Sowa 2005 |  |
| 40. | Zdziłowice | Godziszówjanowski | 1377 | KDM III 893 | S. Kuraś 1983, s. 78, 287; A. Sochacka 1987, s. 27, 71, 82, 168 | VII-VIII – 1 kurhan ciałopalnyVII-XI – 3 o.VII-XI – 2 ś.o.XI-XIII – 2 o.XIV – 1 ś.o. | AZP 87-81 (Z. Wichrowski 1998) | 1377 – Ludwik Węgierski nadaje Dymitrowi podskarbiemu królewskiemu zamek Goraj wraz z wsiami, m.in. Zdziłowicami na prawie średzkim; 1377 – klucz Goraj |
| b.n. | Kawęczyn–(w obrębie tej miejscowości Czubata Góra) | Szczebrzeszynzamojski | 1518 | M. Stworzyński 1834, przypis 101 | M. Stankowa 1975, s. 27; J. Niedźwiedź 2003, s. 213-214 |  | AZP 87-75 (B. Bargieł, A. Zakościelna, M. Florek, J. Libera 1985); | Czerwony punkt na mapie – Czubata Góra (323,9 m. n.p.m.) na Roztoczu Szczebrzeszyńskim; na kulminacji wyniesienia grodzisko, prawdopodobnie wczesnośredniowieczne; około 1,5 km na południowy wschód od Czubatej Góry, nad lewostronnym brzegiem Wieprza, miejscowość Topólcza, o której pierwsza wzmianka z 1398 (J. Niedźwiedź 2003, s. 539) |

1. Spojrzenie na współczesne podziały administracyjne w kontekście osadnictwa średniowiecznego może spowodować istotne zawirowania. Janów Lubelski powstał na gruntach wsi Biała w 1640, a więc znaleziska archeologiczne z czasów średniowiecznych winniśmy przypisać do Białej, co niniejszym czynimy; A. Sochackazwróciła uwagę, że forma *Biełoje* z LH-W łączy sięz określeniem *sjeło* **,** a więc osadą-wsią, co potwierdzałoby możliwość istnienia w Białej osadnictwa najpóźniej w połowie XIII stulecia (A. Sochacka 1987, s. 15). [↑](#footnote-ref-1)
2. Badaczenazwę z LH-W wiążą z rzeką Ładą, prawym dopływem Tanwi**.** S. Kuraś zauważa, że mowa tu raczej o rzece Ładzie, ale najazd Rusinów świadczy o istnieniu tutaj jakiegoś centrum osadniczego (S. Kuraś 1983, s. 134, przypis nr 1); podobnie Grzegorz Jawor wskazuje, iż *Nie ulega raczej wątpliwości, że nazwy Zwola i Łada odnoszą się do przepływających tędy rzek, co oczywiście nie wyklucza istnienia w tym okresie osad o tych samych nazwach* (Jawor G. 1998, s. 56**).**  [↑](#footnote-ref-2)
3. G. Jawor pisząc o XIII-wiecznym osadnictwie tych terenów zauważa, że *W Białej, jako centrum rozległego kompleksu dóbr książęcych, obok kościoła parafialnego mógł znajdować się gród czy fortalicjum, strzegące przebiegającego tędy podcinka szlaku ruskiego. Istnieje przesłanka sugerująca, iż z tym ośrodkiem mogła być związana jakaś załoga wojskowa, stacjonująca na obszarze położonej nieopodal Goraja wsi Chrzanów. Kiedy bowiem w 1482 r. Jan i Mikołaj Gorajscy dokonali podziału dóbr pozostałych po Aleksandrze Gorajskim i Andrzeju Czuryle, otrzymali po połowie m.in. las zwany Stróżą* (G. Jawor 1998, s. 56); Dokładniej – las ten znajdował się po zachodniej stronie drogi ze wsi Łada do Chrzanowa. Jeszcze w XX w. istniała na mapach nazwa Stróża – zob. mapę 146.334 Chrzanów, skala 1:10000, Rzeszów 1981. [↑](#footnote-ref-3)
4. Włączono stanowisko (kurhan) z Kolonii Stróża; data C14 z płaszcza kopca 1070 r.; zapewne kurhan z tzw. pochówkiem nakurhanowym [↑](#footnote-ref-4)
5. W popularno-naukowych opracowaniach występują notki (niestety bez podania źródeł), że pierwszy kościół drewniany powstał wg miejscowej tradycji w 1293 a parafia niewątpliwie istniała w już 1334 (J. Górak 1986, s. 38-40; W. Bondyra 1993, s. 114) [↑](#footnote-ref-5)
6. Wymienione przez S. Noska (1957, s. 352) grodzisko zostało zweryfikowane negatywnie w trakcie badań powierzchniowych AZP. [↑](#footnote-ref-6)