**PIENINY – informacje o regionie**

źródło – Wikipedia Wolna Encyklopedia, Gazeta Krakowska

**Pieniny** to pasmo górskie w łańcuchu Karpat, położone w południowej Polsce i północnej Słowacji, stanowiące najwyższą część długiego, porozdzielanego dolinami pasa skałek wapiennych.

Od południa Pieniny graniczą z pasmem Magury Spiskiej, od północy z Gorcami i Beskidem Sądeckim, na zachodzie zaś – z Kotliną Orawsko-Nowotarską oraz [Pogórzem Spisko-Gubałowskim](https://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_Spisko-Guba%C5%82owskie). Dwa [przełomy Dunajca](https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82om_Dunajca) dzielą Pieniny na 3 części:

* Pieniny Spiskie, między doliną [Białki](https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ka_%28dop%C5%82yw_Dunajca%29) a przełomem [Dunajca](https://pl.wikipedia.org/wiki/Dunajec) pod [Niedzicą](https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedzica_%28wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie%29). Najwyższy [szczyt](https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyt_%28geografia%29) Żar;
* [Pieniny Środkowe](https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieniny_W%C5%82a%C5%9Bciwe) (Pieniny Właściwe), często określane po prostu jako Pieniny, od Niedzicy do [Przełomu Dunajca](https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82om_Dunajca) między [Sromowcami Niżnymi](https://pl.wikipedia.org/wiki/Sromowce_Ni%C5%BCne) a [Szczawnicą](https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczawnica) (w granicach Polski). Najwyższy szczyt [Trzy Korony](https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzy_Korony_%28szczyt%29) – 982 m n.p.m.
* [Małe Pieniny](https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82e_Pieniny) – sięgające do doliny [Popradu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Poprad_%28rzeka%29), najwyższy szczyt [Wysoka](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysokie_Ska%C5%82ki) (Wysokie Skałki; 1050 m n.p.m.) będąca też najwyższym szczytem całych Pienin. Od Beskidu Sądeckiego oddziela je dolina [Grajcarka](https://pl.wikipedia.org/wiki/Grajcarek) i jego dopływu – [Białej Wody](https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Woda_%28dop%C5%82yw_Grajcarka%29).

Pieniny to samodzielne niewielkie pasmo górskie, długości ok. 35 km i szerokości do 6 km, usytuowane w środkowej części najbardziej wysuniętego na północ fragmentu karpackiego łańcucha skalic wapiennych, zwanego Pienińskim Pasmem Skałkowym. Legenda mówi, że wyrosły one z grzebienia, który w czasie ucieczki przed Tatarami rzuciła za siebie św. Kinga, i ukryły ją wraz z siostrami klaryskami w swych zakamarkach.

Geneza Pienin to najtrudniejszy problem w całej geologii Karpat. Według aktualnych poglądów skały budujące Pieniny powstały na dnie mórz w kilku epokach geologicznych. Równocześnie zachodząca erozja spowodowała zdarcie zewnętrznego płaszcza skał i wymodelowanie skomplikowanej rzeźby terenu. Szczyty i turnie zbudowane są z odpornych na wietrzenie skał jurajskich, doliny i przełęcze powstały w miękkich i podatnych na wietrzenie skałach z okresu kredy i paleogenu. Zjawiska krasowe[[1]](#endnote-1) rozwinięte są dość słabo, jaskinie i wywierzyska są nieliczne i nieduże. Natomiast rzeki i potoki są często głęboko wcięte w skały i tworzą ok. 15 wąwozów i przełomów. Najbardziej znane pienińskie wąwozy to Wąwóz Szopczański i Wąwóz Homole. Wulkanicznego pochodzenia są wzgórza wzdłuż północnej granicy Pienin: Wdżar nad przełęczą Snozka, Bryjarka nad Szczawnicą, Jarmuta nad Szlachtową.

W porównaniu z sąsiednimi regionami, Pieniny mają korzystny klimat. Zachmurzenie jest umiarkowane, stoki południowe są silnie nasłonecznione, doliny potoków są znacznie zimniejsze i chłodniejsze. Zimą i późną jesienią w kotlinach często zalegają mgły. Przeważają wiatry zachodnie i północno-zachodnie, najsilniejsze są one w dolinach o charakterze przełomowym i w głębokich przełęczach. Halny wieje tutaj dość słabo. Średnia roczna temperatura wynosi 6,3 °C w dolinach i 4 °C na szczytach. Opady są dość małe, gdyż całe Pieniny położone są w tzw. cieniu opadowym sąsiednich, wyższych pasm górskich, m.in. Tatr oraz Beskidów. Śnieżna pokrywa zalega przeważnie od połowy listopada do początków kwietnia, wyżej w górach do końca kwietnia.

Główną rzeką Pienin jest Dunajec. Cały obszar Pienin znajduje się w jego zlewni (z południowo-wschodniego końca wody wpływają do Dunajca za pośrednictwem Popradu). Na odcinku od Dębna do Krościenka spadek Dunajca wynosi 112 m. Średni przepływ wody na tym odcinku wynosi 23 m³/s. Największy przepływ ma miejsce przy wiosennych roztopach lodów, najmniejszy w zimie. Zapory w Niedzicy i Sromowcach Wyżnych znacznie zmniejszyły szybkość przepływu rzeki, ścinając ten spadek o 50 m. Sieć wodna oprócz Dunajca liczy 5 rzek (Grajcarek, Krośnica, Lipnik, Łapszanka, Niedziczanka) i ponad 30 większych potoków - najdłuższym z nich jest Leśnicki Potok. Potoki są krótkie, ale charakteryzują się dość dużym spadkiem (średnio 130 m/km). Większość potoków wypływa ze źródeł, których w polskich Pieninach występuje około 600. Ich wydajność jest na ogół niewielka i średnia. Najbardziej znane jest Stuletnie Źródło przy Drodze Pienińskiej. Istnieje kilka źródeł z wodą mineralną. Ich występowanie związane jest z procesami wulkanicznymi, które zachodziły na granicy Pienin i Beskidów oraz intruzjami[[2]](#endnote-2) andezytów, obecność których powoduje zgazowanie tych wód dwutlenkiem węgla. Brak większych naturalnych zbiorników wody, natomiast po wybudowaniu 2 zapór wodnych (w Niedzicy i w Sromowcach) powstały 2 duże, sztuczne zbiorniki wodne: Jezioro Czorsztyńskie i Zbiornik Sromowski.

Oprócz atrakcyjności krajobrazowej, Pieniny cechuje zróżnicowana szata roślinna. Wpływają na to, między innymi, następujące czynniki:

* podłoże wapienne,
* zróżnicowana morfologia[[3]](#endnote-3),
* specyficzny klimat,
* niepokrycie [lodowcem](https://pl.wikipedia.org/wiki/Lodowiec) podczas [zlodowaceń](https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlodowacenie) w [plejstocenie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Plejstocen),
* stromość części [stoków](https://pl.wikipedia.org/wiki/Stok_%28geomorfologia%29) uniemożliwiająca rozrastanie się lasów,
* sąsiedztwo [Tatr](https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry).

Najbogatsza i najciekawsza jest flora Pienin Centralnych, w Pieninach Spiskich i Małych jest nieco bardziej uboga i silniej zmieniona w wyniku działalności człowieka. Charakterystyczne jest bogactwo siedlisk: lasów, z których część jest dobrze naświetlona, a do części, w głębokich wąwozach, słońce prawie nie zagląda; łąk kośnych; skałek, z których też część jest nasłoneczniona, a część bardzo wilgotna i ciemna. Również podłoże poza wapieniami budują [łupki](https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81upek), [mułowce](https://pl.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%82owiec), [iłowce](https://pl.wikipedia.org/wiki/I%C5%82owiec_%28ska%C5%82a_osadowa%29), lokalnie [piaskowce](https://pl.wikipedia.org/wiki/Piaskowiec), a w niektórych miejscach [skały wulkaniczne](https://pl.wikipedia.org/wiki/Ska%C5%82y_wylewne) [wylewne](https://pl.wikipedia.org/wiki/Ska%C5%82y_wylewne) – [andezyty](https://pl.wikipedia.org/wiki/Andezyt) i [bazalty](https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazalt). Zdecydowało to o przetrwaniu [reliktów](https://pl.wikipedia.org/wiki/Relikt_glacjalny) flory, jak: [chryzantema Zawadzkiego](https://pl.wikipedia.org/wiki/Chryzantema_Zawadzkiego), [jałowiec sabiński](https://pl.wikipedia.org/wiki/Ja%C5%82owiec_sabi%C5%84ski), [dębik ośmiopłatkowy](https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%99bik_o%C5%9Bmiop%C5%82atkowy), obecności gatunków i [odmian endemicznych](https://pl.wikipedia.org/wiki/Endemit)[[4]](#endnote-4): [mniszek pieniński](https://pl.wikipedia.org/wiki/Mniszek_pieni%C5%84ski), [pszonak pieniński](https://pl.wikipedia.org/wiki/Pszonak_pieni%C5%84ski), roślin wysokogórskich i [kserotermicznych](https://pl.wikipedia.org/wiki/Kserofity)[[5]](#endnote-5) oraz swoistych zespołów muraw naskalnych na południowych zboczach.

Według danych z [1992](https://pl.wikipedia.org/wiki/1992)r. leśne zbiorowiska zajmują 68,5% ogólnej powierzchni Pienin. Przeważa [jodła](https://pl.wikipedia.org/wiki/Jod%C5%82a_pospolita) (58%), licznie występuje [buk](https://pl.wikipedia.org/wiki/Buk_zwyczajny) (20%). Sztucznie dawniej wprowadzony [świerk](https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awierk_pospolity) występuje rzadziej (18%) i jest w odwrocie. Na urwiskach pienińskiego przełomu Dunajca zachowały się [cisy](https://pl.wikipedia.org/wiki/Cis_pospolity), zaś na niedostępnych miejscach na stromych skałach (m.in. na [Sokolicy](https://pl.wikipedia.org/wiki/Sokolica_%28Pieniny%29)) przetrwały sprzed okresu [zlodowaceń](https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlodowacenie) [sosny](https://pl.wikipedia.org/wiki/Sosna_zwyczajna), stąd też nazywa się je sosnami reliktowymi. Zachowały się zbiorowiska naturalnych jaworzyn. Z ciekawostek warto wymienić występowanie [lipy szerokolistnej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipa_szerokolistna), która dochodzi niemal pod szczyt Trzech Koron. Występuje też [modrzew polski](https://pl.wikipedia.org/wiki/Modrzew_polski). Duże znaczenie dla zachowania różnorodności gatunkowej odgrywają powstałe wskutek działalności ludzi polany pienińskie; aby nie dopuścić do ich zarośnięcia lasem wiele z nich jest systematycznie koszonych.

Z różnorodnością siedlisk związana jest bogata [fauna](https://pl.wikipedia.org/wiki/Fauna). Uważa się, że w Pieninach występuje połowa znanych w Polsce gatunków zwierząt (13–15 tys. gatunków). Większość stanowią [bezkręgowce](https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezkr%C4%99gowce), wśród nich gatunki [owadów](https://pl.wikipedia.org/wiki/Owady) nie występujące nigdzie indziej w Polsce (np. [niepylak apollo](https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepylak_apollo)). Na terenie Pienin żyje 10 gatunków [płazów](https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82azy), w tym: [traszki](https://pl.wikipedia.org/wiki/Traszka), [żaby](https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBabowate), [ropuchy](https://pl.wikipedia.org/wiki/Ropuchowate), [kumaki](https://pl.wikipedia.org/wiki/Kumak), [salamandra plamista](https://pl.wikipedia.org/wiki/Salamandra_plamista). Występują też [jaszczurki](https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaszczurki): [zwinka](https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaszczurka_zwinka) i [żyworodna](https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaszczurka_%C5%BCyworodna), [padalec zwyczajny](https://pl.wikipedia.org/wiki/Padalec_zwyczajny), [węże](https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99%C5%BCe): [żmija zygzakowata](https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBmija_zygzakowata), [gniewosz plamisty](https://pl.wikipedia.org/wiki/Gniewosz_plamisty), [zaskroniec zwyczajny](https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaskroniec_zwyczajny). Różnorodność siedlisk i obecność [zbiorników wodnych](https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_wodny) decydują o dużej liczbie gatunków [ptaków](https://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki) drapieżnych, wodnych, leśnych, polnych, [sów](https://pl.wikipedia.org/wiki/Sowy) itp.

Wśród 61 gatunków [ssaków](https://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki) przeważają drobne [gryzonie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Gryzonie) i [nietoperze](https://pl.wikipedia.org/wiki/Nietoperze). Duże ssaki, ze względu na niewielki rozmiar pasma oraz zabudowę utrudniającą migrację z innych pasm górskich, występują stosunkowo rzadko. Żyją tutaj [dziki](https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzik), [sarny](https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarna) i [jelenie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Jele%C5%84), w dolinie Dunajca [wydry](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydra_europejska), natomiast populację [rysia](https://pl.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%9B_euroazjatycki) ocenia się na kilka sztuk.

W 1932r., mimo trudnej sytuacji [Skarbu Państwa](https://pl.wikipedia.org/wiki/Skarb_Pa%C5%84stwa), dokończono wykupu terenów od prywatnych właścicieli (po wygórowanych stawkach) i na obszarze najciekawszej i najcenniejszej pod względem przyrodniczym środkowej części Pienin utworzono Pieniński Park Narodowy. Jeszcze przed wojną rząd polski kontynuował dalszy wykup terenów pod park, a po wojnie do parku włączone zostały znaczne obszary, które nadal pozostają własnością prywatną, ale gospodarka na nich odbywa się pod kontrolą parku. Są stopniowo wykupywane przez park.

W Małych Pieninach istnieje kilka rezerwatów przyrody. Nieznany jest wpływ na ekosystem Pienin [zapory wodnej w](https://pl.wikipedia.org/wiki/Zapora_wodna) Niedzicy.

[Rezerwaty przyrody:](https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody)

* [rezerwat przyrody Biała Woda](https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Bia%C5%82a_Woda)
* [rezerwat przyrody Przełom Białki pod Krempachami](https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Prze%C5%82om_Bia%C5%82ki_pod_Krempachami)
* [rezerwat przyrody Wąwóz Homole](https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_W%C4%85w%C3%B3z_Homole)
* [rezerwat przyrody Wysokie Skałki](https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Wysokie_Ska%C5%82ki)
* [rezerwat przyrody Zaskalskie-Bodnarówka](https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Zaskalskie-Bodnar%C3%B3wka)

Pieniny, zwłaszcza ich środkowa część, są jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce. Pod względem liczby turystów zajmują w Polsce drugie po [Tatrach](https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry) miejsce. Atrakcją turystyczną na skalę europejską jest spływ tratwami [Przełomem Dunajca](https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82om_Dunajca). Równolegle (po słowackiej stronie rzeki) biegnie też szlak pieszo-rowerowy zwany Drogą Pienińską. Interesujące są również ruiny [zamku w Czorsztynie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Czorsztynie) i gotycko-renesansowy [zamek w Niedzicy](https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Niedzicy). Po [Zbiorniku Czorsztyńskim](https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Czorszty%C5%84skie) kursują dla turystów statki pasażerskie białej floty tj. statek „Harnaś”, wykonujący 50-minutowe rejsy widokowe oraz statki „Halny” i „Dunajec” przewożące turystów pomiędzy zamkami w Niedzicy i Czorsztynie.

[Schroniska turystyczne:](https://pl.wikipedia.org/wiki/Schronisko_turystyczne)

* [schronisko PTTK „Orlica”](https://pl.wikipedia.org/wiki/Schronisko_PTTK_%E2%80%9EOrlica%E2%80%9D)
* [schronisko pod Durbaszką](https://pl.wikipedia.org/wiki/Schronisko_pod_Durbaszk%C4%85)
* [schronisko PTTK „Trzy Korony”](https://pl.wikipedia.org/wiki/Schronisko_PTTK_%E2%80%9ETrzy_Korony%E2%80%9D)

Karol Wojtyła w Pieninach.

Karol Wojtyła kochał góry. Bywał także w Pieninach. Zgodnie z Jego wezwaniem „*Pilnujcie mi tych szlaków!*” są one pilnowane. A nawet specjalnie oznakowane. 16 czerwca 1999r., pod koniec nabożeństwa, Jan Paweł II z właściwym sobie poczuciem humoru powiedział: "*Jesteśmy tu, w Starym Sączu. Stąd wyruszamy ku Dzwonkówce, Wielkiej Radziejowej, na Prehybę, dochodzimy do Wielkiej Raczy (red. miał na myśli Wielką Radziejową). Wracamy na Prehybę i schodzimy albo zjeżdżamy na nartach z Prehyby do Szlachtowej i do Krościenka. W Krościenku na Kopiej Górce jest Centrum Oazy. W Krościenku przekraczamy Dunajec, który płynie razem z Popradem w kierunku Sącza Nowego i Starego, i jesteśmy w Sączu z powrotem. A kiedy na Dunajcu jest wysoka woda, to można w pięć, sześć godzin przepłynąć od Nowego Targu do Nowego Sącza. To tyle tej powtórki z geografii*".

Nie bez powodu Ojciec Święty wspomniał o Kopiej Górce – jeszcze będąc kardynałem odwiedzał Krościenko i Centrum Oazy wielokrotnie. Chętnie tu wracał. Na pamiątkę tych wędrówek jesienią 2008r. w Szczawnicy i Szlachtowej został oficjalnie otwarty i poświęcony Szlak Papieski wiodący wspominaną przez Papieża trasą. Dzięki staraniom Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica Zdrój, parafii MB Pośredniczki Łask w Szlachtowej i Fundatorom prywatnym we współpracy z Fundacją Szlaki Papieskie szlak ten został oznaczony w terenie mapami i obeliskami.

Propagatorem Szczawnicy i Pienin był prof. Józef Dietl, który nazwał Szczawnicę „królową polskich wód”. Od czasu wędrówek ks. Karola Wojtyły Pieniny bardzo się zmieniły z powodu spiętrzenia zaporą wód Dunajca w Czorsztynie. Nowe krajobrazy oglądał Ojciec Święty z pokładu helikoptera 5 czerwca 1997r. Papieski śmigłowiec przeleciał wówczas nad wieloma miejscowościami tego rejonu, między innymi nad Krościenkiem, Kopią Górką, Szczawnicą i zbiornikiem czorsztyńskim. Po wylądowaniu, pytany przez dziennikarzy, czy podobało Mu się obecne zagospodarowanie tego terenu, Jan Paweł II stwierdził, że jest to inwestycja pożyteczna i robi wrażenie. Żałował jednak, że został bezpowrotnie zniszczony unikalny krajobraz Pienin.

W latach 1953-1955 ks. Karol Wojtyła kilka razy wędrował pienińskim szlakiem. Raz uczestniczył w spływie kajakowym na Dunajcu, w marcu 1955r. przemierzył Pieniny na nartach. Ostatnia odnotowana wycieczka to Wąwóz Homole z prymasem Wyszyńskim i kilkoma biskupami.

Sromowce Wyżne (Wyżnie) należały do 1945r. do rodziny Drohojowskich. Dzięki nim w 1875r. stanął tu murowany kościół. Świątynia została powiększona w 1982r. Kamień węgielny tej inwestycji poświęcił Jan Paweł II.

Olga Małkowska z domu Drahonowska (1888-1979) - wychowawczyni, wybitna działaczka i instruktorka harcerska, harcmistrzyni Rzeczypospolitej, na terenie zakupionym od Stanisława Drohojewskiego zbudowała w 1923r. w Sromowcach Wyżnich prywatną szkołę (pierwszym budynkiem był Dworek Cisowy), opartą na programie polskiego skautingu, która „miała służyć Polskiemu Harcerstwu dla wychowania młodzieży w duchu Służby Bogu i Polsce”. Początkowo była to szkoła tylko podstawowa, później również gimnazjum. Wielkie znaczenie w edukacji miały częste wycieczki krajoznawcze. Dzieci przygotowywały się do nich rysując mapy, studiując rozkłady jazdy, zapoznając się z krainami geograficznymi, które mieli zobaczyć. Jeździły „własnym wagonem”, ofiarowanym Dworkowi przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Ignacego Mościckiego. Od 1924r. czynne było w Sromowcach ogólnie dostępne ambulatorium dworkowe z wykwalifikowaną pielęgniarką. Założono zastępy harcerek dla miejscowych dzieci i Koło Gospodyń Wiejskich, a mieszkańcy Sromowiec i okolicznych wsi mogli korzystać z biblioteki. Po wybuchu II wojny światowej Małkowska przedostała się do Anglii, gdzie była członkiem najwyższych władz ZHP na wychodźstwie. Pracowała w polskich placówkach opiekuńczych, utrzymywała kontakt z krajem i sławiła imię Polski na obczyźnie. Powróciła do Ojczyzny w 1962r. i  zamieszkała na stałe w Zakopanem. Swój majątek w Sromowcach, „Cisowy Dworek”, „Oleńkę”, „Orle gniazdo” i „Watrę”, oddała na służące dzieciom cele społeczne. Obecnie mieści się tu Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy Warszawy. „Gaździna Oleńka”, jak ją nazywano, była żoną Andrzeja Małkowskiego, jednego z twórców polskiego skautingu, wybitnego instruktora i teoretyka harcerstwa, działacza polskich organizacji młodzieżowych i niepodległościowych. Kardynał Karol Wojtyła zapoczątkował, utrzymaną do dziś, tradycję Mszy świętych za spokój duszy Andrzeja Małkowskiego w rocznicę jego śmierci. Pierwszą odprawił 15 I 1968r. w Katedrze na Wawelu. Następne w kościele św. Anny: 17 I 1969 (uczestniczyło w niej wielu starych harcerzy, na zakończenie odśpiewano hymn „O, Panie Boże Ojcze nasz, w opiece swej nas miej...”), oraz 16 I 1971, 17 I 1972 i 17 I 1973. Nie zachowały się żadne zapisy kazań czy innych przy tych okazjach wypowiedzi kardynała Wojtyły, ponieważ Ksiądz Biskup z obawy przed inwigilacją jakiej był poddawany przez SB, spalił wszystkie dokumenty harcerskie jakie posiadał.

Legenda mówi, że św. Kinga, uciekając przed Tatarami, rzuciła za siebie niebieską wstążkę, która zamieniła się w rzekę Dunajec i odcięła drogę napastnikom. Nazwa „Dunajec” znana była już w XIII w. i prawdopodobnie jest zdrobnieniem słowa dunaj, którym określano rzeki. Dunajec bierze początek w Tatrach na wysokości 1600-1700 m, z dwóch potoków: Białego Dunajca i Czarnego Dunajca, które łączą się w Nowym Targu.

Zapoczątkowany w 1828r. spływ przełomem Dunajca, jednym z najpiękniejszych w Europie, jest największą atrakcją turystyczną Pienin. Jak głosi legenda, przełom Dunajca wyrąbał mieczem w skałach król Bolesław Chrobry, aby dać ujście zalewającemu Podhale jezioru Dunaj. Na odcinku Sromowce - Szczawnica, Dunajec płynie między skalnymi ścianami tworząc 7 pętli, a tym samym wydłużając swój bieg z 2,8 km w linii prostej do 8 km; jego spadek między początkiem spływu w Kątach a końcem spływu w Krościenku wynosi 45 metrów. Sezon flisacki trwa od 1 kwietnia do 31 października. Na trasie spływu Dunajec jest rzeką graniczną między Polską a Słowacją.

Od 1934r., zwykle w czerwcu, organizowane są na Dunajcu Międzynarodowe Spływy Kajakowe im. Tadeusza Pilarskiego. Ksiądz Wojtyła brał udział w jednym z tych spływów, na odcinku Nowy Targ - Nowy Sącz. W Sromowcach kajak Księdza wpadł na kamień i uszkodziło się dno. Awaria była niewielka, więc wraz z towarzyszem wyprawy dopłynęli do mety, ale w kajaku, zanurzonym po burty w wodzie. Suchy był tylko brewiarz.

Trzy Korony (982m n.p.m.) to najwyższy masyw górski w Pieninach, z kulminacją Okrąglicy wzniesionej 532m nad poziomem Dunajca, która przez miejscowych nazywana jest „Wysoką Kaśką”. Rozpościera się stąd znakomita panorama na Tatry, Pieniny, Beskid Sądecki, Gorce, Beskid Żywiecki i Magurę Spiską, oraz na główny odcinek Przełomu Dunajca. Ponoć w przeszłości miejscowa ludność kryła się na Trzech Koronach przed Tatarami, a brat Cyprian z Czerwonego Klasztoru, zwany w legendzie „skrzydlatym mnichem”, stąd usiłował wypróbować swoją machinę latającą. Na wapiennych piargach, upłazach i skałach, od Dunajca po szczyt Trzech Koron wczesną jesienią zakwitają bladoróżowe chryzantemy Zawadzkiego, największa osobliwość florystyczna Pienin, jeden z wielu rosnących tu gatunków niespotykanych nigdzie w Karpatach. W skałach Trzech Koron gnieżdżą się barwne pomurniki. Ksiądz Karol Wojtyła z młodzieżą wyszedł na Trzy Korony we wrześniu 1953r., mogli więc podziwiać kwitnące o tej porze roku chryzantemy.

Sokolica (747 m n.p.m.) to szczyt w północno wschodniej części Pienin przy końcu Przełomu Dunajca. Ze szczytu rozciąga się znakomity, rozległy widok na Małe Pieniny i Tatry, a spojrzenie w dół zapiera oddech - pionowe ściany Sokolicy wyrastają wprost z Dunajca, widzianego stąd „z lotu ptaka”. Grań szczytową zdobią sosny reliktowe, najstarsza ma ok. 500 lat. Skały gęsto porasta smagliczka, aster alpejski i chryzantema Zawadzkiego. Przy szlaku z Krościenka na Sokolicę stoi kapliczka św. Kingi. Związana jest z nią piękna legenda: księżna Kinga, uciekając przed pościgiem tatarskim, przeszła w tym miejscu bród na Dunajcu, pozostawiając na głazie tuż przy nurcie wody odcisk swej stopy. Na skraju urodzajnego Krasu - tarasowej równi nad brzegiem rzeki, napotkała górala siejącego ziarno. Po przejściu św. Kingi, w ciągu kilku godzin wyrosło z zasiewu dorodne zboże, maskując przed Tatarami ślad księżnej. Ksiądz Karol Wojtyła był na Sokolicy we wrześniu 1953r.

Góra Zamkowa (779 m n.p.m.) to szczyt w masywie Trzech Koron. Poniżej szczytu znajdują się ruiny zamku Pieniny, wzniesionego w niedostępnych wówczas górach przez św. Kingę, w 2 poł. XIII w., z przeznaczeniem na miejsce schronienia sióstr w razie najazdu Tatarów. W 600-lecie śmierci św. Kingi poszerzono skalną grotę u stóp ruin zamku i umieszczono w niej kamienny posąg Kingi naturalnej wielkości, wykonany przez Władysława Druciaka na koszt Towarzystwa Tatrzańskiego. 24 lipca każdego roku, w uroczystość św. Kingi, wędrują do jej górskiego sanktuarium liczni pielgrzymi. Przez długie lata miejsca tego pilnowali pustelnicy.

Krościenko n. Dunajcem to urocza miejscowość letniskowa i uzdrowiskowa. Leży na styku Pienin Czorsztyńskich, Gorców i Beskidu Sądeckiego. Nowy kościół w Krościenku, pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, został zbudowany na kamieniu węgielnym z grobu św. Piotra, poświęconym przez Jana Pawła II. W jego dolnej części spoczywają szczątki doczesne Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, twórcy Centrum Ruchu Światło-Życie. Ruch ten znany jest pod potoczną nazwą Oaza. Na stoku Kopiej Górki, niewielkiego wzniesienia nad Krościenkiem, przy czerwonym szlaku na Lubań, w domu zakupionym przez ks. Franciszka Blachnickiego mieści się Centrum Ruchu Światło-Życie. Miejsce to Kardynał Wojtyła wiele razy odwiedzał. Oazy wspierał, mówił tak: *„Ja myślę, moi drodzy, że jest bardzo głęboka prawda w nazwie : OAZA. W jakimś znaczeniu życie jest jednak pustynią. Grozi nam pustynia. Powiem jeszcze inaczej: groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie tworzyli oaz.”* Kardynał Wojtyła był w Krościenku wiele razy, jako duszpasterz i turysta.

Szczawnica, położona w dolinie Grajcarka, pomiędzy pasmem Radziejowej a Małymi Pieninami, była w przeszłości „dużą wsią zamieszkałą przez polskich górali, odznaczających się urodą, uprzejmością i pięknym strojem”. Dzisiaj jest słynnym uzdrowiskiem, które 200 lat temu założyli Węgrzy, Stefan i Józefina Szalayowie, właściciele dóbr szczawnickich. Do rozwoju uzdrowiska przyczynili się kolejni właściciele Szczawnicy - hrabiowie Stadniccy z Nawojowej. Po 1948r. miasto przeszło na Skarb Państwa. Powróciło do spadkobierców w latach dziewięćdziesiątych XX w. po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Ksiądz Karol Wojtyła zatrzymał się w sierpniu 1954r. w szczawnickim schronisku „Orlica”. Rano odprawił w pokoju mszę św. dla towarzyszącej mu grupy. Ze Szczawnicy przez Koszarki, pobliskie Jaworki lub Szlachtową kilkakrotnie podchodził zimą na nartach do schroniska na Prehybie.

Wąwóz Homole. Wejście do wąwozu, przepięknego ścisłego rezerwatu przyrodniczego im. Jana Wiktora, jest na terenie wsi Jaworki. Długość wąwozu Homole wynosi 800 m, dnem płynie potok Kamionka, dopływ Grajcarka.

Jaworki to dawna wieś rusnaków pienińskich, wysiedlonych stąd w 1950r. w ramach Akcji „Wisła”[[6]](#endnote-6). Na ich miejsce sprowadzono ludność z Podhala. Cennym zabytkiem Jaworek jest kamienna cerkiew unicka, obecnie kościół katolicki, pw. Św. Jana Chryzostoma Złotoustego, wzniesiona w 1798r. w stylu józefińskim, ufundowana przez Stadnickich, właścicieli tutejszego majątku. Tradycja mówi, że zbudowana została na wzór kościoła rzymsko-katolickiego na życzenie fundatora. Hrabia Stadnicki miał powiedzieć chłopom, których zresztą lubił, że wybuduje im taką świątynię, bo sam jest katolikiem, a oni jako greko-katolicy zrobią sobie wystrój. W ramach obchodów diecezjalnych 1000-lecia Chrztu Polski, 24 VII 1966r., odbyły się w Starym Sączu uroczystości ku czci bł. Kingi. Przybył na nie Prymas Stefan Wyszyński wraz z licznym gronem biskupów. Następnego dnia kilku biskupów przyjechało do Jaworek samochodem ze Starego Sącza, na wycieczkę do wąwozu Homole. Był to prymas Stefan Wyszyński oraz biskupi: Jerzy Ablewicz - ordynariusz tarnowski, Stefan Bareła - ordynariusz częstochowski i Karol Wojtyła - ordynariusz krakowski. Przewodnikiem był biskup Wojtyła.

O uroczystościach milenijnych w Starym Sączu wspomniał Jan Paweł II w homilii, w czasie kanonizacji bł. Kingi w 1999r.: „*Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości. (...) Prawie dokładnie trzydzieści trzy lata temu wypowiedziałem te słowa w Starym Sączu, podczas uroczystości milenijnych. Wypowiedziałem je nawiązując do szczególnej okoliczności. Oto, mimo niepogody, przybyli do tego miasta mieszkańcy Ziemi Sądeckiej i okolic, i całe to wielkie zgromadzenie Ludu Bożego pod przewodnictwem Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego i biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza prosiło Boga o kanonizację błogosławionej Kingi*.”

1. Zjawiska krasowe [↑](#endnote-ref-1)
2. Intruzje andezydów [↑](#endnote-ref-2)
3. morfologia [↑](#endnote-ref-3)
4. endemiczne [↑](#endnote-ref-4)
5. kserotermiczne [↑](#endnote-ref-5)
6. Akcja „Wisła” [↑](#endnote-ref-6)