Zbigniew Sobisz, Mariola Truchan
Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk

PARKI PODWORSKIE ZACHODNIEJ CZĘŚCI WYSOCZYZNY DAMIŃCIEJ

Słowa kluczowe: parki podworskie, dendroflora, pomnik przyrody
Key words: ex-manor parks, dendroflora, nature monument

WSTĘP

Zdecydowana większość parków przy pałacach i dworach powstawała na tere- nach wiejskich, stanowiąc charakterystyczny element otwartego krajobrazu. Parki zapewniały ich właścicielem izolację od reszty wsi, od zabudowań gospodarczych, były miejscem służącym spacerom, tworzyły wokół zabudowań swoisty mikrokli- mat. Chroniły rezydencje przed wiatrami, zamieczami śnieżnymi, dawały przyjemne schronienie w upalne dni.

W parkach występuje bogata różnorodność rozwiązań przestrzennych, niejednokrotnie o znacznej wartości artystycznej i przyrodniczej. Stanowią one przykłady kształtowania form przestrzennych, układów funkcjonalnych, programów użytkowo- wych, zmieniających się na przestrzeni wieków zgodnie z panującymi stylami i mo- dą. Działania wojenne, a następnie kilka dziesiątków lat braku odpowiedniej opieki, a także bezmyślna dewastacja spowodowały zniszczenie wielu parków.

Większość zachowanych do dziś parków na Pomorzu Środkowym powstała w połowie XIX wieku na podstawie istniejących kompleksów leśnych lub zespołów drzew. Na ogół reprezentują one styl krajobrazowy, naturalistyczny, charaktery- styczny dla tego okresu. Stanowią przejaw poziomu kultury, gospodarki, polityki minionych pokoleń. Niestety te w przeszłości interesujące, piękne założenia parkowe wraz z zabytkową zabudową obecnie uległy poważnej degradacji, więc tym bardziej cenne są te, które stały się źródłem wiedzy dla historyków, świadczące o tamtym okresie; są one także ważnym miejscem badań dla przyrodników.

Celem pracy była ocena aktualnego stanu wybranych założeń dworsko-parko- wych zachodniej części Wysoczyzny Damniewskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najcenniejsze okazy zachowanej dendroflory.
UWAGI METODYCZNE

Badania terenowe prowadzono od maja do września w latach 2002 i 2003 w 5 zabytkowych parkach podworskich w gminach Dammica i Słupsz, tj. w: Bobrownikach, Karzniczce, Lubuczewie, Jezierzycach i Grasince. Lokalizację badanych parków przedstawiono na rycinie 1.

W charakterystyce parków za nazwą miejscowości podano numer ewidencyjny obiektu zabytkowego oraz datę jego wpisu do rejestru wg Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, Delegatury w Słupsku.

LEGENDA

- dwory - manor houses
- drogi - roads
- grenice gmin - boundaries of communes
- rzeki - rivers

Ryc. 1. Lokalizacja badanych parków podworskich
Fig. 1. Localization the studied ex-manor parks
Obok spisów florystycznych, przeprowadzona inwentaryzacja dendroflory została udokumentowana pomiarami obwodów pnia najbardziej okazałych egzemplarzy drzew na wysokości 130 cm.


Park podworski w Bobrownikach (A – 234, 14.04.1987)

Park pałacowy w Bobrownikach o powierzchni 14,4 ha z ciekakami wodnymi założono w II połowie XIX wieku, wykorzystując położenie na wschodnim zboczu doliny rzeki Łupawy, bogatą rzeźbę terenu i naturalne zadrzewienia leśne. Podobnie jak większość pomorskich parków został zmodernizowany około 1920 roku przez nasiadzenia drzew w części przypałacowej. Park bukowy w Bobrownikach uważano za jeden z najpiękniejszych na Pomorzu. Założono go według zasad krajobrazowych, z pałacem usytuowanym skrajnie w stosunku do układu parku na krawędzi wąwozu (Szalessowa i in. 1979).


Zarówno park, jak i pałac, który jest w bardzo dobrym stanie (po remoncie) są obecnie użytkowane przez holenderską firmę FARM FRITES POLAND DWA.

Za ogrodzeniem głównego wejścia parkowego, w głębi którego znajduje się pałac, w jego południowo-zachodniej części znajduje się staw, nad którym rosną: złotokap pospolity (Laburnum anagyroides Med.), karagana syberyjska (Caragana arborescens Lam.), klony zwyczajny (Acer platanoides L.), klon jawor (Acer pseudoplatanus L.), żywotniki zachodnie (Thuja occidentalis L.), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.), jesion wyniosły odmiany zwisłej (Fraxinus excelsior 'Pendula'), topola biała (Populus alba L.), wierzba biała (Salix alba L.), topola czarna (Populus nigra L.).

Bezpośrednio nad lustrem wody rośnie: trzcina pospolita (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), palaka szerokolistna (Typha latifolia L.), sit rozprzężalne (Juncus effusus L.), sitowie leśne (Scirpus sylvaticus L.), karbiniec pospolity (Lycopus europaeus L.). Lustro wody pokrywa ręsa drobna (Lemma minor L.) i spirodela wielokorzeniowa (Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.).

Za stawem na dziedzińcu pałacowym znajduje się wiele interesujących gatunków dendroflory zarówno rodzimego, jak i obcego pochodzenia. Są to: 2 pomnikowe dęby szypułkowe (Quercus robur L.) o obwodach pni: 435 cm i 570 cm (Uchwała...), brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) o obwodzie pnia 210 cm, jodła kaliforn...


Część leśną parku w Bobrownikach, która przylega od strony południowo-wschodniej do ogrodzenia parkowego stanowi lity drzewostan bukowy z okazami pomnikowymi o obwodach pni: 420 cm (dwuprzewodnikowy), 390 cm, 340 cm, 330 cm (Uchwała...). Poza pomnikami przyrody największe buki miały następujące obwody pni: 265 cm, 290 cm, 300 cm, 310 cm. W runie stwierdzono obecność: marzanki wonnej (*Galium odoratum* (L.) Scop.), kosmatki owłosionej (*Luzula pilosa* (L.) Willd.), gajowca żółtego (*Galeobdolon luteum* Huds.). Nad ciekiem płynącym dnem wąwozu rośnie paproc wietlica samicza (*Athyrium filix-femina* (L.) Roth). Wiosną obficie występuje zawilec gajowy (*Anemone nemorosa* L.).

**Park podworski w Karźniczce (A – 58, 28.04.1964)**


Park o powierzchni 4 ha (w tym wody 1 ha), pochodzący z II połowy XVIII i XIX wieku założony w stylu krajobrazowym stanowi oprawę dla reprezentacyjnego pałacu, którego skrzydło południowo-zachodnie pochodzi z XVIII wieku, a reszta zbudowana została (właściwą dobudowaną) w połowie XIX wieku. Założyciele rezydencji wykorzystali ciek rzeki Charstnicy, spięrzyli ją, utworzyli staw, a na wypiecie otoczonej fosą zbudowali pałac (Wierzchowiecki i in. 1976a). Piękny obiekt pałacowy składa się z korpusu głównego i wysuniętych symetrycznie skrzydeł two-
Pałac w Karźniczec


W południowo-wschodniej części założenia nad zamkniętym obecnie stawem znajduje się drzewostan parkowy składający się głównie z gatunków rodzimych. Dominują w nim lipy drobnolistne (Tilia cordata Mill.), wiązy górskie (Ulmus glabra Huds.), klony pospolite (Acer platanoides L.), świerki pospolite (Picea abies (L.) H. Karst.). W południowej części założenia parkowego znajduje się podmokła łąka z „wyspami” olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) i wierzby białej (Salix alba L.).

Na terenie parku na uwagę zasługują: 2 dęby szypulkowe odmiany stożkowatej (Quercus robur L. „Fastigiata”), 1 buk zwyczajny odmiany czerwonolistnej (Fagus sylvatica L. „Purpurea”) o obwodzie 260 cm, 2 kasztanowce białe (Aesculus hippocastanum L.) o obwodach: 370 cm i 300 cm, dwuprzewodnikowy świerk pospolity (Picea abies (L.) H. Karst.) o obwodzie 320 cm, 3 brzozy brodawkowate (Betula pendula Roth) o obwodach: 2 x 240 cm i 250 cm. Znajdują się tam uznane za pomniki przyrody trzy lipy drobnolistne (Tilia cordata Mill.) o wymiarach: 370 cm, 350 cm, 345 cm (Uchwała...). Ponadto na terenie parku w Karźniczec odnotowano szczwól plamisty (Contium maculatum L.), gatunek wpisany na czerwoną listę Mecklenburgii i Pomorza (Fukarek 1992).

109
Park podworski w Lubuczewie (A – 354, 03.06.1997)


Pierwotnie park podworski w Lubuczewie składał się z części przypałacowej o powierzchni 1 ha (Wierzchołowiecki i in. 1976b) oraz z części leśnej o powierzchni 2,58 ha, obejmującej oddział 441 f Nadleśnictwa Ustka, Obręb Słupsk (Grecki 1979), które nie były ujęte w rejestrze zabytków.

Obecnie część leśna parku w Lubuczewie została znacznie powiększona (teraz zajmuje 14,3 ha), ponieważ decyzją konserwatora zabytków w sprawie wpisania parku podworskiego w Lubuczewie do rejestru zabytków z dnia 03.06.1997 roku włączono do części leśnej parku część oddziałów 440 i 441.

Pałac dobrze zachowany. Obecnie mieści się w nim Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatriczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Oddział Leczzenia Odwodkowego. W części przypałacowej parku drzewostan jest bardzo przetrzebiony, a podszycie wyczeszczony. Na terenie parku na uwagę zasługują: dęby szypułkowe (Quercus robur L.) o wymiarach: 410 cm, 400 cm, 390 cm, 370 cm, 2 okazy po 350 cm, 300 cm, buk pospolity (Fagus sylvatica L.) o obwodzie 360 cm, lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) o obwodzie 365 cm, klon pospolity (Acer platanoides L.) o obwodzie 300 cm, świerk pospolity (Picea abies (L.) H. Karst.) o obwodzie 285 cm, żywotnik olbrzymi (Thuja plicata Donn ex D. Don) o obwodzie 180 cm.

Część leśna parku podworskiego pochodzi z połowy XIX wieku. Ma czytelne założenia i oznacza się dobrym stanem drzewostanu. W składzie drzewostanu występują głównie: buk pospolity (Fagus sylvatica L.) w tym odmiana czerwonoziemna (Fagus sylvatica L. 'Purpurea'), dąb szypułkowy (Quercus robur L.), świerk pospolity (Picea abies (L.) H. Karst.), jodła szlachetna (Abies procera Rehder), jodła pospolita (Abies alba Mill.) – (spotyka się okazy o obwodzie pnia 300 -365 cm) z naturalnymi odnowieniami, dąb żniwny (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) z drzewami pomnikowymi (400 cm), modrzew europejski (Larix decidua Mill.), olsza czarna (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.). Jako podrost spotyka się głównie buk pospolity i świerk pospolity. Wśród krzewów występuje: bez czarny (Sambucus nigra L.), dereni biały (Cornus alba L.), suchochrzaw pospolity (Lonicera xylosteum L.), leszczyna pospolita (Coriolum avellana L.), porzeczka alpejska (Ribes alpinum L.), porzeczka złota (Ribes aureum Pursh.). Ciekawym i rzadkim składnikiem dendrofory parkowej jest tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera L.) o obwodzie 295 cm, rosnący przy zabudowańach gospodarczych dawnego PGR-u.
Park podworski w Jeziorycach (A – 285, 21.06.1988)


Przed pałacem znajduje się okrągły podjazd, a za pałacem polana parkowa, gdzie na szczególną uwagę zasługują rosnące w symetrycznym półkolistym układzie cisy pospolite (Taxus baccata L.) – 6 sztuk, z których najokazalszy dwuprzewodnikowy ma 340 cm obwodu, a pozostałe od 150 cm do 185 cm. W kierunku południowym od polany zwraca uwagę szpaler brzozy, którego poszczególne okazy brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) osiągają obwody pni od 180 cm do 230 cm.

W parku o zachowanym czytelnym układzie ścieżek, z uporządkowanymi, powyginanymi wyłomami, w drzewostanie dominują: buki zwyczajne (Fagus sylvatica L.), klony pospolite (Acer platanoides L.), lipy drobnolistne (Tilia cordata Mill.), brzozy brodawkowate (Betula pendula Roth), graby zwyczajne (Carpinus betulus L.), świerki pospolite (Picea abies L.) H. Karst.

Szczególnie cenne na terenie parku okazy drzew to: 3 buki pospolite (Fagus sylvatica L.) o obwodach pni: 410 cm, 340 cm i 320 cm, 2 klony jawory (Acer pseudoplatanus L.) o wymiarach: 415 cm i 390 cm oraz dąb czerwony (Quercus rubra L.) mający 330 cm obwodu.

Parki podworskie: Grąśino I i Grąśino II (A – 200, 04.08.1967)

Parki podworskie w Grąśinie to dwa niezależne założenia parkowe, tj. Grąśino I i Grąśino II.


Grąśinem II od 1858 roku zarządzał Johann Schulz. W 1873 roku dobra przejął August Neitzke, w 1910 roku jego syn Leo, a potem córka Margarethe von Duisburg. Od 1939 roku do końca wojny właścicielską Grąśina II była Elisabeth von Duisburg (Pagel 1989). Park przypalacowy w Grąśinie I o powierzchni 1 ha założony w stylu naturalistycznym pochodzi z początku XX wieku (Wierzchowicki i in. 1976d), natomiast park w Grąśinie II o powierzchni 3,6 ha (w tym staw 0,4 ha) założony został w połowie XIX wieku w stylu krajobrazowym (Szałewska i in. 1978).
Przed wjazdem do pałacu w parku podworskim w Grązinie I, zachowanego w dobrym stanie, na uwagę zasługują: 2 dęby pospolite odmiany strzępolistnej (Quercus robur L. 'Pectiniata'), magnolia japońska (Magnolia kobus DC.), pióropusznik strusi (Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.), a także rosnący przy pałacu jeden okaz (drugi, rosnący symetrycznie, usechl) dębu szypułkowego odmiany kolumnowej (Quercus robur L. 'Fastigiata') o obwodzie 240 cm oraz trzy okazale cisy pospolite (Taxus baccata L.), znajdujące się po lewej stronie od wjazdu do pałacu.

Drzewostan tego niewielkiego parku wyraźnie przetrzebiony, porządkowany. Jejgo skład stanowią: buki pospolite (Fagus sylvatica L.), graby zwyczajne (Carpinus betulus L.), brzozy brodawkowate (Betula pendula Roth), lipy drobnolistne (Tilia cordata Mill.), świerki pospolite (Picea abies (L.) H. Karst.).

Za dworem w centrum parku znajduje się duża polana parkowa, którą od drogi odgranicza szpaler grabowy z domieszką brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth). Najbardziej okazale drzewa w parku to lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) o obwodzie 400 cm i buk pospolity (Fagus sylvatica L.) o obwodzie 330 cm.

Dwór w Grązinie II zniszczony i bardzo zmieniony. Część wjazdową do dworu stanowi duży dziedziniec z 5 dębami szypułkowymi (Quercus robur L.) o obwodach pni od 250 cm do 260 cm, które osłaniają dwór od południa.

W drzewostanie parku dominują: świerki pospolite (Picea abies (L.) H. Karst.), lipy drobnolistne (Tilia cordata Mill.), graby pospolite (Carpinus betulus L.), brzozy brodawkowate (Betula pendula Roth). Podszyt stanowią głównie: bez czarny (Sambucus nigra L.), leszczyna (Corylus avellana L.), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna Jacq.). W lokalnym podmokłym obniżeniu znajdującym się od północnej
strony parku występuje olsza czarna (Ahnus glutinosa (L.) Gaertn.). Do najbardziej okazałych drzew należą: 2 lipy drobnolistne (Tilia cordata Mill.), z których jedna ma 550 cm, a druga 310 cm oraz 2 buki pospolite (Fagus sylvatica L.) o wymiarach 460 cm i 340 cm.

Ponadto na uwagę zasługuje zachowana w zachodniej części parku 100-letnia plantacja leszczyny pospolitej (Corylus avellana L.).

PIŚMIENNICTWO

Fukarek F., 1992, Rote Liste der geführten Höheren Pflanzen Mecklenburg – Vorpommern. Schwerin
Grezki H., 1979, Evidencja ogólna dendrologiczno-techniczna parku leśnego w Lubuńcu wykonana na zlecenie Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Szczecinie. Pracownia Konserwacji Zabytków w Szczecinie (niepublikowana)
Neuschäffer H., 1994, Schlösser und Herrenhäuser in Hinterpommern. Leer
Seneta W., Dolataowski J., 2003, Dendrologia. Warszawa
Szalewska E., Rachwald J., Szwenk E., 1979, Evidencja parku Bobrowniki gmina Damnica. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Słupsku (niepublikowana)
Uchwała Nr 179/98 Rady Gminy w Darnicy z dnia 13 czerwca w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody
Summary

EX-MANOR PARKS OF THE WESTERN PART OF DAMNICA PLATEAU

This paper presents results of a field studies in ex-manor parks of the western part of Dammica Plateau which were made during two vegetation seasons, in 2002 and 2003. The studies covered 5 ex-manor parks i.e.: Bobrowniki, Karżniczka, Lubuczewo, Jezierzyc and Grązino located in the Dammica and Słupsk community.

The study aimed at presenting the current status of preservation of the chosen ex-manor parks of the western part of Dammica Plateau and especially taking into consideration the most precious specimen of dendroflora. A lot of old trees, trees alleys, trees lines, foreign species and protected trees were found on the parks' areas. The most precious specimens are: protected trees of Fagus sylvatica L., Quercus robur L., Tilia cordata Mill. from Bobrowniki, old trees of Fagus sylvatica L., Quercus robur L., Abies procera Rehder, Abies alba Mill., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Picea excelsa (L.) H. Kars., Liliodendron tulipifera L. from Lubuczewo, old trees of Fagus sylvatica L., Acer pseudoplatanus L. and Quercus rubra L. from Jezierzyc and Quercus robur L. 'Pectinata', Magnolia kobus DC., Quercus robur L. ‘Fastigiata’ from Grązino I.