Czas już opuścić gościnna ziemię platerowskq i udać się na wschodni skraj województwa mazowieckiego, do nadbużańskiej Gminy Sarnaki.

Magnesem przyciagajacym tutaj turystów jest przepiękny, czasem tajemniczy, czasem zaskakujacy krajobraz malowniczej doliny rzeki Bug. Wspaniate lasy, rezerwaty przyrody, zabytki, przyciagaja $w$ te strony turystów z catego kraju spragnionych ciszy i czystego powietrza. Ten uroczy klimat tego zakatku naszej małej ojczyzny, połaczony z obiektami zabytkowymi i miejscami historycznymi, gdzie na uwage zastuguja min.: w Klimczyce z zespołem dworskim tzw. Kasztelem z 1840 r., zespót kościoła parafialnego p.w. św. Stanistawa bpa w Sarnakach, murowany dwór w Sarnakach z 1830 r. czy też murowany dwór z 2 pot. XIX w. w Zabużu sprawiaja że te miejsca i ta gmina stata się jedna z najbardziej atrakcyjnych turystycznie gmin województwa mazowieckiego.

Zwiedzanie rozpoczne od Sarnak miejscowości założonej w 1430 r. przez Sarnickich przybytych tu z Mazowsza. Sarnaki prawa miejskie otrzymaty w roku 1754 z rak króla Augusta II. W czasie II wojny śsiatowej okolice Sarnak znane byty jako miejsce jednej z najbardziej sensacyjnych akcji wywiadowczych Armii Krajowej, zwiqzanej z operacja V2 - niewypatu rakiety, która spadła do Bugu we wsi Klimczyce. Po rozebraniu jej na czéści najważniejsze elementy zostaly przestane do Londynu. Dziś Sarnami sq niewielka osada gminna.
 Najważniejszym obiektem zabytkowym jest kościót parafialny p.w. św. Stanistawa bpa, powstaly w 1816r. kosztem Stanistawa Ossolińskiego, starosty sulejowskiego i przytuckiego.

Te XIX-sto wieczna światynié osadzono na ceglanej tynkowanej podmurówce, a jej podwaline dębowa zwiazano w narożach na nakladke. Ściany
tej konstrukcji wzniesiono z bali sosnowych zaweglowanych na zamek francuski.
Ten klasycystyczny kościól, zlożony zostat z dwóch zwartych, przylegajacych do siebie prostopadtościanów - korpusu nawowego oraz partii kruchty. Wnętrze światyni to dominacja nawy głównej połaczonej z prezbiterium, gdzie całość okala wspólne beczkowe sklepienie oparte na obiegajacym dookoła belkowaniu, wspartym na smuklych doryckich kolumnach
międzynawowych. Ciekawym rozwiazaniem architektonicznym wnętrza kościoła sa równiė̇ loże nad kruchtq i zakrystia, otwarte ku prezbiterium pótkolistymi oknami.


W bardzo bliskim sasiedztwie kościoła zbudowano kostnice. Ta niepodpiwniczona na planie prostokata budowla z końca XIX w., wymurowana zostata z kamieni polnych tzw. otoczaków połaczonych zaprawa wapienna. Naroża oraz opaski otworów okiennych $i$ drzwiowych, tworzace rodzaj lizen, potaczono w jedna calość z biegnacym pod okapem tynkowanym pasem. Szczyty kostnicy (obecnie magazyn) obito pionowo ustawionymi deskami. Więźba drewniana krokwiowo-jętkowa z dwuspadowym dachem, krytym cementowa dachówka, dopetnia wygladu tego budynku, który obok kościoła parafialnego zachowat się w niezmienionym stanie do dnia dzisiejszego.

Innymi zabytkami tworzacymi zespót kościoła parafialnego sa: dzwonnica - brama, organistówka, plebania i wikariat.

Pierwsza ze wspomnianych budowli to klasycyzujaca dzwonnica - brama zbudowana ok. 1820 r. Ta parawanowa, murowana z cegły konstrukcja oparta zostata na sześciu pótkolistych arkadach oddzielonych od siebie międzykondygnacyjnym profilowanym gzymsem. Catość obiektu nakryto w cześci środkowej dachem czterospadowym, a w partiach bocznych
 dachami trójpołaciowymi.


Kolejnym zabytkiem jest organistówka zbudowana w poczatku $X X$ w. Ten drewniany parterowy budynek rzutowany zostal na planie prostokata. Wzniesiono go na podmurówce kamiennej i podwalinie dębowej łaczonej na naktadke z zamkiem. Zrąb wzniesiono z bali sosnowych wysokości 280 cm , pionowo szalowanych, rozczłonkowanych prostokatnymi otworami okiennymi i drzwiowymi. W jego frontowa, elewacje z wysuniętymi do przodu partiami bocznymi, wkomponowano ganek z drzwiami i waskimi okienkami. Całość budynku nakryto dwuspadowym dachem, który podtrzymuje drewniana więźba korokwiowo-stolcowa.


Przy ulicy Kościelnej, obok organistówki znajduje się plebania, która została wzniesiona w 1 pol. XIX w. na planie prostokata. Ta klasycystyczna parterowa bryłe, murowana $z$ cegly, oparto o kamienna podmurówke. Zwieńczenie stanowi czterospadowy dach wsparty drewniana krokwiowo-stolcowa więźba dachowa. Elewacja plebanii rozczłonkowana zostala prostokatnymi otworami okiennymi i drzwiowymi z wysuniętym z czę́si frontowym gankiem, nakrytym dachem dwuspadowym, kalenica dotykajacym okapu połaci dachu głównego.


Ostatnim z obiektów sakralnych zwiazanych przestrzennie z zespołem kościoła parafialnego jest parterowy niepodpiwniczony, rzutowany na planie prostokata wikariat. Budynek ten osadzono na ceglanej podmurówce $i$ podwalinie sosnowej łaczonej na narożach na nakładkę. Głównym budulcem tej zrębowej konstrukcji sq sosnowe bale
o wymiarach $12 \times 20 \times 25 \mathrm{~cm}$., łaczone ze soba tyblami, a na narożach na jaskótczy ogon. Wikariat oszalowano pionowo do podstawy okien i poziomo ponad podstawe, deskami na wpust. Catość tej z końca XIX w. budowli, zamykaja prostokatne otwory okienne i drzwiowe w profilowanych deskowych opaskach oraz dwuspadowy dach oparty o drewniana więżbe krokwiowo-stolcowa.

Jednym z najbardziej interesujacych $i$ najpiękniejszych zabytków Sarnak jest dawny dwór zbudowany około 1830 r. dla Podczaskich. Ten klasycystyczny, parterowy murowany z cegly obiekt zwrócony zostal frontem na wschód, a jego charakterystycznym elementem jest wysuniety portyk o czterech kolumnach toskańskich oraz dwóch pótkolumnach
 przyściennych, zwieńczony szczytem schodkowym, w którym osadzono pótkoliste okno. Catość budynku obiega gzyms konsolkowy, który wraz z czterospadowym dachem i dymnikami wpływa bardzo korzystnie na urok tego dworu (obecnie Nadleśnictwo Sarnaki).


Warto wspomnieć również o dawnym browarze wzniesionym z czerwonej cegly na zaprawie wapiennej w 2 pot. XIX w. Budynek rozczlonkowany zostat prostokatnymi otworami drzwiowymi $i$ okiennymi, wykończonymi gzymsami opartymi na odcinku. Naroża browaru podkreślono ceglanymi lizenami, a całość uzupetnia wysoki komin lekko zwężajacy się ku górze i dwuspadowy dach wsparty o drewniana więźbę krokwiowo-stolcowa.

Kolejnym ciekawym miejscem gminy Sarnaki, wartym odwiedzenia, sa Klimczyce. Najdawniejsze wzmianki o tej miejscowości pochodza z roku 1486, kiedy to król Kazimierz Jagiellończyk nadal Klimczyce i Lipno w powiecie drohickim niejakiemu Pietraszkowi ,,pasznikowi królewskiemu". Nadanie to nastepnie zostało potwierdzone w roku 1525 przez
króla Zygmunta I. W latach 80-tych XVI w. Klimczyce wchodzity w skład whości należacej do Kosińskich. Wlości te ozproszone po obu stronach Bugu liczyly sobie 16 wsi. Grupa klimczycka składała się z 3 wsi: Lipna, Klimczyc i Sarnak.

Można przypuszczać, że podobnie jak pobliskie Sarnaki, Klimczyce w XVIII w. przeszly w posiadanie Butlerów, a nastepnie Podczaskich. W roku 1883 dobra Klimczyce należaty do Bronisława Podczaskiego. Składaty się one wówczas z folwarków Klimczyce, Rozwadów, Sarnaki, Grzybów, Chlebczyn i Bużka. Przed I wojnq swiatowa Podczaski przystapit do sprzedaży swych dóbr. Folwark Klimczyce nabyt wówczas doktor Stanistaw Nasitowski z Puczyc, który planowat przeksztatcić dwór (obecnie nieistniejacy) w pensjonat. Niestety nie zdażyt zrealizować swoich planów, gdyż wkrótce zmart (1925 r.). Dzieło Stanistawa Nasilowskiego kontynuowat jego brat Michat, który założyt tam pensjonat wypoczynkowy, czynny tylko w miesiqcach letnich. Pensjonat ten prosperowat aż do 1939 r.

Po wybuchu II wojny światowej jako pierwsze do Klimczyc wkroczyly wojska radzieckie, które zdewastowaty pałac i zabudowania dworskie oraz wyniosty ich wyposażenie. Nastepnie do Klimczyc wkroczyli Niemcy, którzy zniszczyli dawnq murowana oficyne kuchenna.

Po wojnie majatek rozparcelowano, a teren zalożenia znalazt się w rękach Stanisława Nasitowskiego - syna Michała oraz Janiny i Adama Krykowskich.


Z catego zalożenia dworsko-parkowego na szczególnq wage zastuguje oficyna dworska z oraṅ̇eria zwana „Kasztel". Zbudowana została $z$ cegty w stylu gotyku romantycznego ok. 1840 r. dla Podczaskich. Ta piętrowa konstrukcja (kryta dachem pulpitowym) $z$ dwiema wieżyczkami po bokach (kryte splaszczonymi daszkami namiotowymi), stanowi jedyny tego typu obiekt w calym powiecie losickim. Na oryginalność i ciekawe rozwiqzanie architektoniczne konstrukcji wptywa min.: gzyms pseudomachikułowy wieńczqcy druga kondygnacje, obramienia okien w formie wstegi czy też ścianka attykowa z grzebieniem sterczynowym kryjacym kominy.

Opisana oficyna dworska otulona resztkami XIXwiecznego parku krajobrazowego stanowi urokliwe i niepowtarzalne miejsce połozone wśród pachnacych i kwitnacych różnymi kolorami klimczyckich sadów owocowych.

Z Klimczyc, w kierunku wschodnim, droga prowadzqca wśród nadbużañskich lasów, dotrzeć można do Zabu̇̇a kolejnego miejsca naszej wędrówki, położonego nad malownicza rzeka Bug. Miejsce to jest bardzo starym punktem osadniczym, zasiedlanym co najmniej od okresu wczesnośredniowiecznego. Jego znaczenie wynika stąd, że istniała tu dogodna przeprawa przez Bug, ostaniana przez gród w pobliskim Mielniku. Na prawym brzegu Bugu powstała osada Przedmieścia zwiazana z tq przeprawa i traktem brzeskim, natomiast na lewym brzegu musiata istnieć przynajmniej komora celna.

Zabuże, wchodzace do 1831 r. w sklad dóbr Hołowczyce stanowily wlasność rzadu Królestwa Polskiego. Po powstaniu listopadowym dobra te przyjeli Rosjanie. Po powstaniu styczniowym, w roku 1873, rosyjskie władze zaborcze podarowaty Zabuże jako majorat Michałowi Ludagowskiemu. Po Michale Ludagowskim dobra te objat jego syn Włodzimierz (lata 90-te XIX w.). To wlaśnie on w latach 90-tych XIX w. przystapit do przebudowy i rozbudowy założenia dworsko-parkowego zwanego „Władimirówka" (na cześć Włodzimierza Ludagowskiego), tego urokliwego miejsca, które możemy dzisiaj podziwiać w całej swojej krasie. Nowy właściciel wznióst okazaly pałac, budynki gospodarcze (stajnia, strózówka), wokót których wkomponowano założenia parku krajobrazowego. Niestety dla tych zalożeń, tak jak dla większości zabytków w powiecie łosickim, lata działań I wojny światowej nie byly łaskawe. Już bowiem w kilkanaście lat po zakończeniu prac w roku 1915, w trakcie walk niemiecko-rosyjskich, teren zalożenia uległ znacznemu zniszczeniu. Wszystkie zabudowania istniejace na terenie Zabuża splonęty. Odbudowat je prowizorycznie Franciszek Zieleniewski, administrujacy wówczas w tym folwarku.


Krótkq charakterystyka omawianego założenia rozpocznę od okazalego dworu końca lata 90-tych XIX w., wizytówki calego zespołu dworskiego. Ten eklektyczny, niepodpiwniczony, złożony $z$ dwóch przylegajacych do siebie prostopadłościanów budynek nakryto czterospadowym dachem w jego dwukondygnacyjnej części zachodniej i dachem
trójpołaciowym $w$ czeş́ci wschodniej parterowej. Wymurowany zostat z cegły na zaprawie wapiennej z elewacja otynkowana na cokołach. Naroża dworu zostaly ujęte pilastrami. Reprezentacyjnq czę́sia dworu jest jego elewacja zachodnia, poprzedzona tarasem na stupach, $z$ wpisana weń tralkowa balustrada. Pod tarasem osadzono drzwi i dwa waskie okna, nad tarasem natomiast wkomponowano tylko drzwi. Catość elewacji zachodniej obiega międzykondygnacyjny pas wydzielony gzymsem kordonowym i gzymsem podokiennym.

W czasie II wojny światowej w okresie od października 1939 r. do 22 czerwca 1941 r. we dworze znajdowała się wartownia niemieckiej straży granicznej, którq następnie przeniesiono do Mielnika. Po 1944 r. teren założenia w Zabużu przekazano we władanie nadleśnictwu w Łosicach, a około 1964 r. przejąt je Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Siedlcach, a następnie w Biatymstoku. Dawny dwór wykorzystywany byt jako ośrodek kolonijny i wczasowy. Od około 1979 r. we dworze latem funkcjonował ośrodek OHP. W 1982 r. w czasie stanu wojennego we dworze umieszczono jednostke ZOMO.

Tuż obok dworu po jego wschodniej stronie zbudowana została pod koniec XIX w. przez ówczesnego właściciela dóbr w Zabużu (Włodzimierz Ludagowski) stajnia.


Te niepodpiwniczona parterowa bryłe wzniesiono z cegly na zaprawie wapiennej. Naroża ujęto lizenami, a całość budynku rozczłonkowana została otworami okiennymi i drzwiowymi. Stajnię wieńczy dach naczólkowy $z$ więźba drewniana krokwiowo-jętkowa.

Za stajnia, pod koniec XIX w. Włodzimierz Ludagowski zbudowat stróżówkę. Bryłe, tej
 bez wyraźnych cech stylowych konstrukcji, wzniesiono na planie prostokata, $z$ weranda od frontu na calej elewacji budynku. Całość ujęto prostym gzymsem i lizenowymi narożami, wieńczac go dachem naczólkowym z drewniana więźba krokwiowo-stolcowa.

Wszystkie te opisane obiekty wkomponowane zostaly w pozostałości XIXwiecznego parku krajobrazowego.

Zespót dworski w Zabużu miat to wielkie szczę́sie, że na poczatku lat 90-tych XX w. znalazly się osoby, które nie bacząc na trudności i olbrzymie wydatki związane z rekonstrukcja obiektu uratowaly to miejsce i te zabytki od calkowitego zapomnienia i zniszczenia.

