Trasa 4 „Szlaku wokół Słońca” – Ścieżka rowerowa

BSCK - Aleja Mickiewicza – Kościół NPNMP - Ścieżka rowerowa – Sosna Zwyczajna - Wełecz - BSCK

0

Witamy Państwa na „Szlaku wokół Słońca” i zapraszamy na wspólne zwiedzanie. Nagranie to jest przeznaczone dla każdego turysty, który ma ochotę pieszo, lub rowerem poznać atrakcje Buska Zdroju i okolicy.

Podróż zaczynamy spod Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. Jest to nowoczesny obiekt z salą kinową oraz aulą konferencyjną. Wewnątrz jest Centrum informacji turystycznej, w którym warto zaopatrzyć się w materiały turystyczne.

W tym miejscu początek ma kilka szlaków tematycznych: „Szlak Fauny i Flory”, „Szlak Obrzędów”, „Szlak Architektury”, „Szlak Umiejętności” oraz „Szlak dziedzictwa kulturowego”.

1

Na ławce przed budynkiem spotkamy siedzącego Wojtka Belona. To pomnik „barda Ponidzia”, który był twórcą Wolnej Grupy Bukowina. Zespół został założony w 1971 roku i po dzień dzisiejszy koncertuje w całej Polsce. Piosenki turystyczne i poezja śpiewana, z jakiej znana jest Wolna Grupa Bukowina często przedstawiają krajobraz krainy Ponidzia. Utwory, które najbardziej wpadają w ucho to „Nuta z Ponidzia” „Majster Bieda”, „Ballada o Cześku piekarzu”.

2

Udajemy się w kierunku alei Adama Mickiewicza. Przed nami Willa Bristol o ponad stuletniej historii. Zabytkowa jej część ulokowana jest wzdłuż ulicy 1-ego Maja. Projekt ten nawiązuje do stylu, w jakim budowano hotele na początku dwudziestego wieku. Zbliżony obiekt znajdziemy w Kielcach, przy ulicy Henryka Sienkiewicza.

Od 1905 roku właścicielami willi była żydowska rodzina Cukiermanów. W czasie drugiej wojny Światowej w tym budynku stacjonowała niemiecka żandarmeria. Spójrzmy teraz na miedzianą kopułę z iglicą. W niej ukrywali się właściciele w czasie największego zagrożenia.

3

Podróżujemy wzdłuż Alei Mickiewicza, a po prawej ręce ukazuje się nam postać rycerza. To książe Leszek Czarny, któremu Busko Zdrój zawdzięcza przyznanie praw miejskich w 1287 roku. Obok pomnika nie można przejść obojętnie, ponieważ „kto pogłaszcze kiesę Leszka, tego szczęście nie omieszka”.

4

Po lewej stronie wyłania nam się Willa Dersław. Przypomina ona średniowieczny zamek otoczony suchą fosą oraz mostem. Wejścia strzeże rycerz Dersław w zbroi, z tarczą i szyszakiem. Był rok 1911, kiedy lekarz uzdrowiska Wasyl Jakobs postanowił wybudować pensjonat. Jego dom dla kuracjuszy miał być potężny jak średniowieczny zamek, ale jednocześnie nowoczesny i komfortowy.

5

Deptak ten jest częścią większego założenia i został zaprojektowany jako łącznik zabytkowej częścią miasta z uzdrowiskiem. Aleja Mickiewicza liczy 850 m długości. Początek ma przed Sanatorium Marconi, a koniec na samym rynku. Parkowa część nosi nazwę Alei Marzeń, a pozostała to Aleja Kasztanowa. Podziwiamy okazałe drzewa towarzyszące nam w podróży oraz nowoczesny styl, jakiego Aleja nabrała w trakcie niedawnej rewitalizacji. Wspinamy się w kierunku rynku, a po drodze mijamy budynki: Policji, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Mikołaja Kopernika, Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki i Poczty. Zatrzymujemy się przed skrzyżowaniem z ulicą Stefana Batorego. Po lewej stronie „Ogród Tradycji Ponidzia”, gdzie estetycznie zagospodarowano przestrzeń publiczną.

6

Skręcamy w lewo, a na pierwszych światłach w prawo. Ulicą Poprzeczną przejeżdżamy wzdłuż tak zwanego Starego Dworca Autobusowego, gdzie przed nami pojawia się okazały budynek Kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Historia tego miejsca sięga aż XII-ego wieku, kiedy rycerz Dersław sprowadza do Buska siostry zakonne Norbertanki. Funduje kościół i klasztor. Jak przystało na prawdziwego rycerza wyrusza na wyprawę wojenną, spisując wcześniej testament. Niestety z wojny nie wraca, a Norbertanki otrzymują w spadku dobra Buskie. Sam kościół pierwotnie był orientowany, co oznacza że ołtarz był po jego wschodniej stronie. W roku 1820 obiekt strawił pożar, po czym kościół odnowiono i jednocześnie można by rzec „obrócono”. Warto o tym się przekonać, obejść obiekt dookoła i ujrzeć cenny gotycki portal, który ozdabia tylną ścianę obecnego prezbiterium.

7

Skręcamy w lewo i oddalając się od rynku jedziemy ulicą Bohaterów Warszawy, a później w prawo ulicą Langiewicza.

Co kilka kroków spotykamy egzotyczne drzewa rosnące wzdłuż drogi. To Katalpy Bignoniowe, które pochodzą z południowych obszarów Stanów Zjednoczonych. Sadzone są dla ozdoby za sprawą okazałych liści. Warto również zwrócić uwagę na owoce, które przypominają długie strąki o długości do 40 cm i wiszą na drzewie przez cały rok.

8

Po prawej stronie mijamy tereny zielone „Glinianki.” Powierzchnia ponad jednego hektara została w 2008 roku udanie zagospodarowana. Turysta może skorzystać z ławek, trasy spacerowej, a najmłodsi z placu zabaw.

Wraz z ulicą Langiewicza skręcamy w lewo i rozpoczynamy podróż ścieżką rowerową.

9

Po prawej stronie mijamy cmentarz parafialny. Spoczywają na nim osoby zasłużone dla miasta i regionu, działacze kultury, partyzanci, żołnierze Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Powszechnie znane nazwiska to:

Wojciech Belon - założyciel Wolnej Grupy Bukowina;

Jadwiga Kaczorowska – matka ostatniego prezydenta II-ej Rzeczypospolitej na emigracji – Ryszarda Kaczorowskiego;

Profesor Adolf Szyszko – Bohusz – architekt i konserwator, któremu zawdzięczamy obecny wygląd kolegiaty w Wiślicy.

10

Ostrożnie przekraczamy obwodnicę miasta, która w lewą stronę prowadzi do Wiślicy oraz Krakowa, a w prawą w kierunku Kielc i kontynuujemy podróż wzdłuż znaków ścieżki rowerowej.

Ścieżka rowerowa Busko – Wełecz – Kameduły liczy 18 km. Trasa została wytyczona w oparciu o sieć ulic, dróg, traktów polnych i duktów leśnych. Przebiega przez malownicze tereny Parków Krajobrazowych Ponidzia: Szanieckiego i Nadnidziańskiego. Podczas podróży można odpocząć na jednym z czterech miejsc postojowych. Tuż przed zakrętem zielona polana z tablicą głoszącą: „Teren byłego cmentarza cholerycznego z lat 1882-1894 w Busku Zdroju”. Mijamy ostatnie domy i wraz ze ścieżką skręcamy w lewo.

11

Widok w lewo przedstawia panoramę Buska z wieżą kościoła, obok którego już przejeżdżaliśmy oraz stacją telekomunikacyjną przy budynku Poczty. Nieco bliżej rozciąga się osiedle Piłsudskiego. Przy ruchliwej drodze biegnącej od Buska w kierunku Pińczowa łatwo zauważyć nowoczesny hotel „Słoneczny Zdrój”. Jest to obiekt czterogwiazdkowy z basenem, kręgielnią i restauracją.

12

Przed nami Kwiatowa Góra, gdzie znajduje się źródło rzeki Maskalisa. Płynie ona przez Busko i wpada do Nidy. Na szczycie miejsce szczególne dla geodetów o dokładnie określonych współrzędnych geograficznych, czyli punkt triangulacyjny.

13

Jedziemy prosto, a co chwila ukazuje nam się na horyzoncie Garb Wodzisławski i Kozubowski Park Krajobrazowy. Do niego mamy niecałe 20 kilometrów w prostej linii. Cały obszar pomiędzy Garbem a nami nazywamy Doliną Nidy. To rodzaj niecki, wzdłuż której płynie rzeka najważniejsza dla regionu – Nida. Tworzy liczne meandry, starorzecza i zakola, które są idealnym miejscem dla nadrzecznego ptactwa. Z tego powodu utworzono Obszar Natura 2000 „Ostoja Nidziańska”.

14

Ostrożnie przejeżdżamy przez skrzyżowanie z drogą Wełecz – Nowy Folwark, na które jeszcze wrócimy.

Od południowej strony ścieżki ciągną się wzniesienia Garbu Wójczańsko – Pińczowskiego. Leży na nim również samo Busko. Od północnej strony las mieszany, w którym znajdziemy między innymi: dęby, sosny, leszczynę, tarninę oraz buki. Leży on na terenach piaszczystych o czym najłatwiej się przekonamy spoglądając w lewą stronę na olbrzymią piaskownicę. Jest ona okazjonalnie eksploatowana przez okolicznych mieszkańców.

15

Wjeżdżamy na Kamienną Górę, gdzie znajduje się miejsce postojowe i skręcamy w lewo. Przed nami wzniesienie i wydeptana ścieżka prowadząca do punktu widokowego. Z niego najlepiej widać okolicę i panoramę w kierunku południowym. Najbliżej nas zobaczymy wieś Wełecz, hale Polskich Składów Budowlanych, a dalej wieża ciśnień w pobliżu stacji PKP. Obszar aż po horyzont to Dolina Nidy, którą od południa zamyka Garb Wodzisławski.

16

Osoby, które chcą się zmierzyć ze stromym i piaszczystym stokiem mogą podążać wzdłuż znaków niebieskiego szlaku pieszego. My natomiast wybierzemy drogę asfaltową i spotkamy się pod pomnikiem przyrody „Sosna Pospolita”.

17

Wracamy tą samą drogą do skrzyżowania, które ostatnio mijaliśmy i na nim skręcamy w prawo. Po chwili ukazują się zabudowania wsi Wełecz. Należy zachować ostrożność, gdyż będziemy poruszać się drogami uczęszczanymi również przez samochody. Przejeżdżamy przez nasyp powstały po przekopie na drogę. Obserwujemy w nim profil skał, które tworzą górną warstwę garbu Wójczańsko-Pińczowskiego. Dojeżdżamy do drogi Busko – Pińczów, skręcamy w prawo. Dwa niewielkie wzniesienia po prawej stronie to kolejno Góra Kamienna oraz Góra Lipowa. Po lewej stronie natomiast, za zabudowaniami wsi Wełecz, pojawia się Góra Czerwiowa. Wysokość wymienionych wzniesień sięga do 286 metrów nad poziomem morza. Wkrótce po prawej stronie mijamy białą figurę ukrzyżowania z 1821 roku. Na postumencie kamienny krzyż z Jezusem Chrystusem oraz dwie klęczące postacie: Matki Boskiej i Świętego Jana.

18

Kontynuujemy podróż aż do znaku w kierunku Pomnika Przyrody „Sosna Pospolita”. Trafiamy na piaszczystą polankę otoczoną przez Rubinie Akacjowe oraz Sosny. W centrum drzewo niezwykłe, pomnik przyrody „Sosna Pospolita”. Jego wiek to prawie sto lat. Nazywane też często Sosną na szczudłach. Plątanina korzeni sosny to dzieło artystyczne, jakie mogła stworzyć tylko matka natura. Również mieszkańcy pobliskich wsi mieli swój udział w tworzeniu tego Pomnika. Przez długie lata piasek otaczający drzewo był systematycznie wybierany i w ten sposób obniżano poziom gruntu. Z troską jednak o samą Sosnę, dzięki czemu możemy ją dzisiaj podziwiać.

19

W tym miejscu warto zatrzymać się na dłuższą chwilę i odpocząć.

Wracamy do asfaltowej drogi, skręcamy w prawo, a za kilka metrów w lewo zgodnie ze znakiem prowadzącym na Biniątki. Po chwili skręcamy w lewo do wsi Wełecz. Wcześniej warto spojrzeć na prywatny ogród po lewej stronie z okazami Sumaka Octowca. To drzewo pochodzące z Ameryki Północnej osiągające wysokość do 6 m. Uprawiane jako gatunek ozdobny, a jego rozłożysta korona liści przybiera piękne kolory podczas jesieni. Interesujący jest fakt, że owoce są jadalne i mają intensywnie kwaśny smak. Przypominają one bordowo- brązowe szyszki składające się z drobnych pestek. Można je stosować do przyrządzania lemoniady, lub ususzyć i używać jako kwaśną przyprawę.

20

Przejeżdżamy przez starszą część wsi. Spotykamy drewnianą zabudowę z licznymi studniami, służące mieszkańcom po dzień dzisiejszy. Wprawne oko dostrzeże kilka suszarni. Są to wysokie, wolnostojące budowle wykonane z drewna lub murowane. Jeszcze do niedawno służyły mieszkańcom do suszenia tytoniu, którego uprawa była intratnym zajęciem. Wykorzystywane były również do suszenia śliwek na laskach. Była to technologia ściśle strzeżona do nie dawna. Owoce rozkładano na ruszcie zbudowanym z leszczynowych prętów i na nim powoli odymiane, dzięki czemu uzyskiwano wyjątkowy aromat. Na terenie Wełcza udostępniono jedną z atrakcji Słonecznego Szlaku „Przystań nad stawem”, która jest miejscem odpoczynku dla wędkarza.

21

Na końcu wsi skręcamy w prawo zostawiając Hotel Słoneczny Zdrój i Kwiatową Górę za plecami. Jedziemy drogą asfaltową, a po chwili ukazuje nam się rozległy widok na krainę Ponidzia. Patrząc w lewo dostrzeżemy wzniesienie z dużym, czerwonym dachem. To sanatorium „Górka”, które specjalizuje się w zakresie ortopedii i rehabilitacji.

22

Przed nami budynki pracowników kolei, a dalej nieczynna stacja PKP.

Skręcamy w lewo. Po chwili wjeżdżamy na drogę z pierwszeństwem i zbliżamy się do nowopowstałego ronda na obwodnicy Buska Zdroju.

23

W tym momencie dołącza do nas „Szlak drewnianego budownictwa sakralnego wzdłuż Maskalisu” oznaczony biało-zielonymi kwadratami. Podążając nic zwiedzimy między innymi dwie perły Ponidzia: Kościół Świętego Stanisława w Chotelku Zielonym i Kościół Świętego Leonarda w Busku.

24

Mijamy rondo, a po lewej stronie na południowym stoku Buska ukazuje nam się masywny budynek szpitala oraz osiedla: Generała Andersa, Kościuszki oraz Pułaskiego. Obok nas ciągną się ogrody, które kilkadziesiąt lat temu zajmowały cały ten obszar.

25

Po drugiej stronie ulicy Waryńskiego duży budynek pod czerwonym dachem to Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju. Jest to nowoczesny budynek na miarę XXI wieku. Składa się on z budynku administracyjnego i części garażowej, połączonych ze sobą przeszklonym łącznikiem.

26

Nieco dalej Dworzec Autobusowy. Nazywany jest on „nowym” w odróżnieniu od „starego”, który znajduje się w centrum miasta. Na jego elewacji uwagę przyciąga herb Buska Zdroju, czyli Słońce. Przypomina on o fakcie, że właśnie Busko oferuje największą liczbę dni słonecznych w ciągu roku wśród uzdrowisk w Polsce. Wjeżdżamy do części sanatoryjnej miasta. Po chwili pojawia się Kościół pod wezwaniem Świętego Alberta a naprzeciw miejski stadion sportowy. Na terenie Parafii spotkamy przystanki na „Szlaku wokół Słońca”: Izbę Chlebową, czyli miejsce spotkania z tradycją wypieku chleba oraz deszczochron, który oferuje wytchnienie dla strudzonego wędrowca.

27

Rowem obok drogi płynie rzeka Maskalisa, która skręca na południe i w ten sposób oddziela Nowy Park Zdrojowy od starego. Przed nami Buskie Samorządowe Centrum Kultury, gdzie kończymy naszą podróż.

28

Dziękujemy za wspólne zwiedzanie „Szlaku wokół Słońca” i zapraszamy na pozostałe trasy.

Warto poznać każdą z nich, gdyż opisują one odmienne zagadnienia i miejsca.