W bliskim sasiedztwie Ruskowa położone zostaty, wśród rozległych tak Puczyce, wspomniane po raz pierwszy w roku 1493 w dokumencie ponawiajacym erekcje kościoła w Russowie. W dokumencie tym Rafat Raczko - starosta mielnicki, tytutuje się jako dóbr Czuchowa i Puczyc dziedzic.

Można sadzić, że Puczyce byty w XVI w. niewielka jednowioskowa osada. Od końca XIX w., znajdowaly się w rękach doktora Stanistawa Nasiłowskiego, który zorganizowat prywatne zaklady lecznicze w Klimczycach i Puczycach.

To tutaj na przelomie XIX i XX w. staraniem doktora wzniesiono murowany dwór. Obiekt ten, z wyróżniajaca się piętrowa czéścia i niewielkim tarasem otoczonym drewniana balustrada z frontonem zwieńczonym wygiętymi gzymsami i iglica, mieścit gabinety lekarskie i mieszkanie Nasiłowskiego oraz pokoje dla pensjonariuszy. W roku 1925 Stanistaw Nasitowski zmart, a prowadzeniem zakładu leczniczego w Puczycach zajat sie jego brat Michat, który w tym czasie prowadzit również pensjonat w Klimczycach. Stan taki utrzymywat się aż do 1939 r., kiedy to $w$ czasie ostatniej wojny obiekt zdewastowano. Po wojnie we dworze umieszczono szkote podstawowa oraz mieszkania dla nauczycieli. W roku 1956 na miejsce szkoty wprowadzono do szkoty izbę porodowa, która użytkowata ten budynek do roku 1978.

Będąc w Puczycach warto odwiedzić mata wieś Górki, która leży na trasie Łosice Serpelice. Na niewielkim wzniesieniu, znajduje się bardzo ciekawy kościót parafialny p.w. św. Wojciecha bpa. Parafia powstata w XV w. Nieznana jest doktadnie data erekcji światyni. Wiadomo tylko, że w 1490 r. Grzymała - dziedzic Szczekatowa i Hruszniewa wraz ze swa matzonka nadat pewne dobra kościotowi w Górkach, który istniat już prawdopodobnie w 1471 r. Budowę obecnego kościoła rozpocząt w 1517 lub 1529 r. Mikołaj Niemiera Hrymalicz - marszatek wielkiego księstwa litewskiego, a od roku 1622 kontynuowat ja wojewoda podlaski - Wojciech Niemiera. Budowe śswiatyni ukończono w 4 ćw. XVII w. staraniem Jana i Teresy Pienią̇ków - wojewodów sieradzkich, ówczesnych wtaścicieli Górek i Ostromęczyna.

Parafia należała do diecezji tuckiej, dekanatu tosickiego, stąd w roku 1698 kościót zostat konsekrowany przez biskupa tuckiego - Franciszka Prażmowskiego. Światynia w Górkach zostata wymurowana z cegły na planie krzyża, w stylu barokowym. Ma wymiary 31 $m$ dtugości i 10,4 m szerokości.

Nawa kościoła przykryta została sklepieniem kolebkowym na gurtach, a jej ściany rozczłonkowano pilastrami toskańskimi. Wschodnia część kościoła zajmuje prezbiterium nieznacznie weższe od nawy głównej. Po bokach osadzono dwie prostokatne kaplice tworzace rodzaj transeptu. Kaplica pótnocna posiada sklepienie kolebkowo-krzyżowe natomiast w kaplicy potudniowej zastosowano strop i dobudowano w jej wschodniej części zakrystie. Kaplice zwieńczone zostaty trójkatnymi szczytami z okulusem w tympanonie. Chór muzyczny zbudowany zostat na trzech arkadach wspartych na stylizowanych kolumnach jońskich. Pod chórem wystepuje sklepienie kolebkowo-krzyżowe na gurtach. Zewnętrzne ściany nawy zostaly otynkowane i wzmocnione skarpami, między którymi wpisano smukte okna zamknięte pótkoliście. We wschodniej cześci kościoła wykonano ślepe okna w obramieniu z piaskowca. Nad wejściem głównym wykonane zostaty ptyciny, poniżej których znajduje się tablica z czarnego marmuru a w niej napis w jezyku łacińskim.
„Na większq chwatę Najświętszej i Niepodzielonej Trójcy, i część Błogostawionej Maryi zawsze Dziewicy, na wywyższenie Krzyża Św. i dla uwielbienia świętych patronów Józefa, Wojciecha, Jacka, Antoniego świętych Barbary i Magdaleny, ten kościót górecki przez niė̇yjącego Jaśniewielmożnego Hieronima Niemierę, marszalka Wielkiego Księstwa Litewskiego uposażony zostat.

Przez najjaśniejszego zaś Wojciecha Niemierę, wojewodę podlaskiego, z fundamentów na wysokość 16 tokci wzniesiony zostat. Nastepnie ta budowa przez ponad 60 lat nie byta kontynuowana.

Nastẹnie przez pokorne stugi Boże, Jana i Teresq Pieniażków, wojewodów sieradzkich do tego stanu doprowadzony zostat.

Tak więc wspaniatym zamiarem przeprowadzone zostało uporzadkowanie światyni, która niech będzie wiecznq czcia, sława, chwata, potega, blaskiem, Bogu naszemu na wieki wieków. Amen."

Fronton kościoła ozdobiono trzema pruskimi pociskami armatnimi, które w czasie pierwszej wojny światowej w 1915 r. poważnie naruszyty kościót. Na murach kościelnych byto aż 36 dziur po pociskach. W roku 1919 kościót zostat odrestaurowany po zniszczeniach wojennych.

W otoczeniu kościoła usytuowana została dzwonnica z roku 1861, która stanowi najokazalszy fragment parkanu. Wzniesiona na planie czworoboku murowana zostata z cegły obustronnie tynkowanej. Kondygnacja ma sylwetkę wysmukła, a lekkości dodaja jej cztery tukowo zamknięte otwory. Naroża tej części zamykaja pilastry a calość wieńczy wysoki dwuspadowy daszek kryty blacha miedziana, na którego kalenicy umieszczono krzyż na kuli. Wewnatrz niej umieszczono dwa mniejsze dzwony wzięte z poprzedniej dzwonnicy, która rozebrano ze względu na zagrożenie zawaleniem. Dzwonom nadano imiona Maria i Wactaw. W roku 1898 odlano w odlewni Władkowskiego w Węgrowie, duży dzwon, który zostat nazwany imieniem Wojciech. Tak o historii tej parafii i tego kościoła pisat niė̇yjacy dziś, dawny proboszcz ks. Jerzy Górski w swojej ksiażce „Św. Wojciech patron parafii Górki"

Dzwonnica wraz z kościotem otoczona została ceglanym ogrodzeniem, częściowo wybudowanym w trakcie ostatniej fazy budowy kościota (XVII-XVIII w.), a czę́siowo w trakcie XIXwiecznej restauracji.

Zwiedzajac zabytki Górek zachęcam do odwiedzenia XIX-to wiecznego cmentarza rzymskokatolickiego, gdzie w jego potudniowo-zachodniej części wznosi sié murowana z cegty, neogotycka kaplica p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1898 r. Zatożona została na planie krzyża greckiego przez hrabiego Bernarda Plater. Te parterowa kaplice, będaca grobowcem rodziny Broel-Plater złożono z dwóch przenikajacych się prostopadtościanów różnej wysokości, kryjac jq dwuspadowymi dachami z wysoka ostrostupowa sygnaturka na środku korpusu głównego. Elewację tej neogotyckiej światyni zwieńczono gzymsem. W jej głównej fasadzie (potudniowej) wkomponowano deskowe dwuskrzydłowe drzwi na zawiasach kowalskiej roboty, opasane ceglanq opaska. Calość wpisana została w uskokowo zwieńczona plycine poprzedzonq trójstopniowymi schodami. Kaplica cmentarna rozczlonkowana została matymi ostrotucznymi oknami w ceglanych opaskach.

Wokót kaplicy, wśród rozłożystych lip i kasztanowców w obrębie XIX-to w. cmentarza grzebalnego znajduja się również krzyże i nagrobki min. Adama Nagórkiewicza - oficera wojsk polskich z 1853 r., Ignacego Wężka z 1875 r. - oficera wojsk polskich i prezesa Towarzystwa Kredytowo-Ziemskiego czy też Marcina Wojciechowskiego - proboszcza parafii Górki z 1888 r.


Dwór w Puczycach

kościót parafialny p.w. św. Wojciecha bpa w Górkach


Dzwonnica w Górkach

neogotycka kaplica p.w. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Górkach
Dariusz Stasiuk

