Załącznik 1

**Wzór streszczenia, abstractu, notki o autorze etc.**

Janina Kowalska

Instytut Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

<https://orcid.org/0000-0002-1234-5432> jeżeli jest

Abstrakt:

Artykuł dotyczy umowy zawartej w 1376 r. między szklarzem Mikołajem Queisserem a Janem z Głogowa na dostarczenie pod nieznany adres 3 200 szkieł służących do szklenia okien. Autorka w kontrahentach umowy upatruje Ślązaka Mikołaja „znad Kwisy” i dziekana kolegiaty głogowskiej Jana. Wykazuje, że szkła przeznaczone były najprawdopodobniej dla kaplicy św. Jerzego w Głogowie.

Słowa kluczowe:

huta szkła, szklarz, Głogów, kaplica św. Jerzego, kolegiata, średniowiecze

Streszczenie:

Do księgi sądu Starego Miasta w Pradze pod datą 15 XI 1376 r. wpisano umowę między szklarzem Mikołajem Queisserem z Vysokém nad Jizerou (niem. Hohenstadt) a Janem z Głogowa. Ten bezprecedensowy dokument dotyczy wysyłki, pod nieznany adres, 3 200 szkieł w dwóch transportach, które miały dotrzeć do zleceniodawcy wiosną 1377 r. Wykonawcą szkieł był Mikołaj z przydomkiem „znad Kwisy”, a zatem mógł on być Ślązakiem, który doświadczenie zdobył w jednej z hut koło Mirska. Odbiorcą materiału był Jan, którego określono jako *der Erber manne*. Był on więc zapewne członkiem głogowskiej elity, być może tożsamym z Janem Berwici – dziekanem głogowskiej kolegiaty i współzarządcą biskupstwa wrocławskiego po 1376 r. Wysoka liczba szkieł wskazuje, że zamówiono gotowy materiał do wykonania jednobarwnego szklenia okien z wielu, ale niewielkich i powtarzalnych elementów. Liczba ta pozwalała na przeszklenie około 10 dużych okien w gotyckim budynku, być może o przeznaczeniu sakralnym. Zakładając, że szkło miało trafić do Głogowa, najbardziej prawdopodobnym adresem wydaje się wznoszona wówczas kaplica św. Jerzego, konfirmowana przed początkiem 1385 r. Świątynia była pod opieką kolegiaty i znajdowała się nieopodal jej murów.

Bibliografia:

....

O autorce:

Janina Kowalska – dr inż., mediewistka, adiunkt w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej do końca XV w. w Instytucie Historycznym UJK. Jej zainteresowania badawcze dotyczą późnośredniowiecznego Śląska i Małopolski, a zwłaszcza dziejów rycerstwa, osadnictwa na terenie księstwa oświęcimskiego, a także Śląska pod rządami Habsburgów.