Miejscowościq o bogatej historii i ciekawszych zabytkach gminy Platerów jest wieś Rusków, której dzieje jako siedziby dworskiej siegaja XV w., kiedy to w 1493 r. ówczesny wtaściciel Rafat Raczko odnowit fundację kościoła w Ruskowie. Należy przypuszczać, iż nastęnymi gospodarzami byli Stanistaw (wnuk Rafata Raczko) i jego żona Katarzyna Stanistawowa Raczkowa. Po jej śmierci dobra Rusków zostaty podzielone między jej dwóch synów. Jan otrzymat Rusków a Stanistaw Myszkowice. Dobra ruskowskie pozostawaly w rękach potomków Raczków przypuszczalnie do końca XVIII w. kiedy to ich nastepnymi wtaścicielami zostali Badzyńscy. W końcu XIX w., kiedy Maria Badzyńska wyszła za maż za Ignacego wnoszac w posagu dobra Rusków, przeszły one we władanie rodziny Humnickich, pozostajac ich własnościa do 1944 r.

To właśnie tutaj stoja nieruchomo, spogladajac surowym okiem na mieszkañców, liczne pamiatki przeszłości, przy których warto jest się zatrzymać i poznać ich historię.
$W$ centralnej części wsi wznosi się, górując nad okolicznymi zabudowaniami, neogotycki kościól parafialny p.w. św. Izydora Oracza. Światynię wybudowano w latach 1905 - 1908 staraniem ks. Ludwika Kalickiego, miejscowego wówczas proboszcza. Omawiany obiekt murowany z czerwonej cegty oparto na rzucie krzyża tacińskiego. Jego elewacje frontowa (zachodnia) wyposażono $w$ dwuskrzydtowe drzwi wejściowe ujęte w granitowy portal zamknięty odcinkiem $i$ dwie trzykondygnacyjne wieże zwieńczone dachami namiotowymi. Nad drzwiami wpisano ostrotukowa blende, która podobnie jak wejście gtówne wysunięta zostata przed lico budynku. Nad drzwiami, wkomponowano również loggię z umiejscowiona w niej figurq Matki Boskiej. Ściana zwieńczona została schodkowym krenelażem z waskimi oknami w parterze z ostrotukowymi w czéści gdzie znajduja się dzwony.

Urozmaiconej bryle nadaja malowniczości szczyty, uformowane bogato wyzębieniami sterczyn oraz gzymsy i dwustopniowe cokoty, które opasuja catość kościoła. Monumentalność budowli podkreśla usytuowanie jej na lekkim wzniesieniu, które tworzy niepowtarzalna atmosferę tego miejsca.

Całość światyni wraz z terenem przykościelnym otacza ogrodzenie z lat 1905-1908. Konstrukcja ta, na rzucie wydtużonego prostokata o ściętych narożach, murowana zostata z cegły ze stupkami prostymi. Wejście i schody z balustrada usytuowano centralnie w murze zachodnim. Po jego pótnocnej i potudniowej stronie osadzono bramki boczne. Mur ztożony zostat z prostych ażurowych przesel $z$ wieńczacymi je daszkami dwuspadowymi.

Kierujac się na pótnoc, dotrzeć można do położonego w pobliżu zespotu patacowoparkowego, wczesnobarokowego kościoła cmentarnego p.w. Wniebowzięcia NMP. Pierwotny kościót uposażony zostat w 1440 r., po czym nastapila w roku 1493 erekcja parafii staraniem Rafata alias Raczki, starosty mielnickiego i jego żony Anastazji. W latach 1580-1619 światynia ta znajdowata się w rękach protestantów. Budowe obecnego kościola rozpoczęto w roku 1646 kosztem Adama Raczki, sędziego ziemskiego mielnickiego, a ukończono ja w 1662 r.

Ta murowana z cegly światynia z kapliczkami po bokach, oraz wę̇zzym prezbiterium, zamknięty zostat od potudnia ściana prosta i zakrystia. Kaplice otwarto ku nawie pólkolistymi arkadami. Wnętrze obiega profilowany gzyms z fryzem. Od wschodu na dwóch filarach wsparto murowany chór muzyczny. Kaplica pótnocna o narożnikach zaokraglonych, zwieńczona została szczytem schodkowym ze sterczynami i pótkolistym frontonem. Okna tej światyni zamknięto pótkoliście. Fasade frontowa ozdobiono pilastrami toskańskimi ze szczytem o falistym wykroju, ożywionym obeliskowymi sterczynami. Wyższa czéśc środkowa ujęta została pilastrami z pótkoliście zamknięta blenda, w której wpisano okno. Część tę wieńczy czworoboczna wieżyczka z sygnaturka, kolista ptycina i chierogramem IHS. Catość obiektu (w czę́si korpusu głównego i kaplic) nakryto dwuspadowym dachem.

Osobliwościa sztuki sakralnej wsi Rusków jest wzniesiona w XVII w. przepiękna i petna uroku dzwonnica potożona przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP. Bryle tej ciekawej i oryginalnej konstrukcji oparto na walcu lekko zwęzajacym się ku górze. Murowana z cegły na zaprawie wapiennej, z wnętrzem jednoprzestrzennym podzielona zostata na dwie kondygnacje. Ta wczesnobarokowa dzwonnice nakryto dwupotaciowym dachem namiotowym o tagodnym spadku. Pomiędzy głównym korpusem a ażurowym zwieńczeniem wysunięto okap, który z pozostatymi
elementami architektonicznymi tej konstrukcji nadaje osobliwego charakteru budowli i wptywa korzystnie na jej wyglad.

Te dwa zabytki sztuki sakralnej wpisane zostaly w krajobraz cmentarza grzebalnego założonego w XV w. Ogrodzony zostat ceglanym murem z brama główna z połowy XIX w. W jego narożniku południowo-zachodnim znajduje się cmentarzyk rodowy Badzyńskich, wtaścicieli Ruskowa, wydzielony żeliwnym, ogrodzeniem z 4 ćw. XIX w. Przy kościele i w czéści zachodniej cmentarza usytuowano kilkanaście nagrobków z $k$. XIX i pocz. XX w., w tym groby właścicieli okolicznych majatków. Do szczególnie interesujacych należa krzyże nagrobne: klasycystyczny nagrobek z piaskowca z herbem Kościesza Michata Kobylskiego - sędziego pokoju okregu tosickiego zm. w 1850 r., Jana Badzyńskiego - sędziego pokoju z okregu Łosice, zm. w 1855 r., Ludwika Bądzyńskiego - dziedzica Ruskowa zm. w 1892 r.

r Dariusz Stasiuk

Neogotycki kościót parafialny p.w. św. Izydora Oracza w Ruskowie


Wczesnobarokowy kościót cmentarny p.w. Wniebowzięcia NMP w Ruskowie


Wczesnobarokowa dzwonnica $w$ Ruskowie

