Miłuj Podhole!

**Tematyka:**

W wycieczce po Gliczarowie Górnym oraz Białym Dunajcu, której towarzyszą zapierające dech widoki na Tatry, Twoim przewodnikiem będzie Andrzej Skupień-Florek, słynny pisarz ludowy i gawędziarz z Podhala, rodem z Białego Dunajca.

**Gdzie to jest:**

Gliczarów Górny, wieś na grani na wysokości 900-1006 m n.p.m., jest jedną z kilku najwyżej położonych miejscowości w Polsce. Administracyjnie przynależy do powiatu tatrzańskiego, gminy Biały Dunajec.

**Początek wyprawy:**

Przed zachodnią bramą kościoła w Gliczarowie Górnym. GPS: 49.348818, 20.047829

**Długość trasy:**

4,25 km

**Czas przejścia:**

2 godz. 30 min

**Charakterystyka:**

pieszy, w pętli

Witom jo ciy piykniy, mój miyły turysto,

Andrzej Skupień-Florek kłanio Ci siy nisko.

Cy na małom wyndrówke pytać Tobiy moge?

Fcym jo ci pokozać Glycarowskom Droge.

Miłość do Podhola i do przodków wiary,

Do sztuki nasyj Podhalańskiyj, a i dziejów staryk.

Ludziom zek przekozoł w gawyndak i wiyrsak,

W ksiązkak ło historii, ka miłość moja nojscyrso.

Pisołek ło zyciu nasym tys do gazet,

Coby my tu świat lepsy zbudowali razym.

Łordery dostołek rozmaite łod Łojcyzny

Jako „wybitny ambasador góralscyzny”.

Podź, łobejrzyj kościoł. Jo go juz nie boce

Młodsy jes łodemnie łodwiedzić go worce.

Stois przed dzwonnicom, popaczoj do góry,

3 dzwony tutok wisom. Wyzyj ino chmury. 3-22

Znondź tys krzyz misyjny, stoi przy dzwonnicy.

Kielo tyźni trwała misja? 1 Dobrze licys? 1-23

Łobyndź jesce kościół, podziwioj witraże,

Wracoj siy przez bramę z dachym, co ik Ci hawok pokozym.

To szlak Wojciecha „KUŁACHA” Wawrzyńcoka. C-3, H-4, A-9

Podyndź chawok, ka cmyntarno syroko brama,

Na JENDRZKOWYM Polu lezom umarłyk groby, Z-17, Y-21

Som świadectwym wiary, pamiynci i ślebody.

Ściana z nazwiskami jest na końcu smyntorza,

Uwidzis grób księdza Gacka gospodorza.

Był proboscym nasym, GOPR-u ratownikiym,

Tatrzańskim i BESKIDZKIM przewodnikiym. S-10, D-6

Dalyj już idź prosto, za droge Jurzysty,

Uwidzis chałupe śwarnego artysty.

Poznos jom po rzeźbach. Co widzis na bramiy?

Tyn gatunek to KRUK. Tyn ptosek nie kłamiy. K-18, R-12

Troske drycniyj idź przed sobiy, lobejrzy siy w prawo

A chawok w dole uwidzis trase wspaniałom,

Słynno droga przez mękę dzielnych kolarzy.

O wystympie w Tour de Pologne moze se marzys?

Ku kaplicce przywiedła Ciy Twoja włosno droga,

Święty Jan Nepomucen, wierny sługa Boga.

5 gwiozd mo nad głowom rzeźba Wawrzyńcoka, 5-24

Dziedzictwa talyntu swojygo doł pokaz.

To ło tym rzeźbiorzu długo nikt nie wiedzioł,

Dopiero jo, Andrzej, ło nim łopowiedzioł.

Rzeźbiorz w Glycarowie Dolnym urodzony

„Leonardem z Gliczarowa” zostoł utytułowany.

Wracoj siy! Pudziymy drogom Kaniówkom skrótami.

Na wiyrchu nase Tatry uwidziciy sami.

I poźryj na góry, pote skryncoj w prawo,

Malućko dychnij, jesce pore krokow nom łostało.

Przyndziys pore krocków, toblicka Ci łogłosi,

Ze pod numerym 108, pod wiilom stois.

Konstrukcja zrymbowo , płazy jom dźwigajom

Piykniy wykońcone, kany mocno wystajom.

Takie wykońcynia to tak zwane rysie.

Powiedz, Łodkrywco, tyn styl widzi Ci siy?

Dom nowy, góralskom tradycje usanowoł.

Jo zek do boju stawoł, by strój góralski siy dobrze zachowoł.

Za moik casów ludziy straśniy biydniy zyli,

O takik bogatyk chałupak ani se nie śniyli.

Łostatnie zaroz zrobis kroki w Glycarowiy,

Przed Tobom przysiółek, a zwiy siy łon STOŁOWE. T-11, Ł-20, O-5

Ka jo siy urodziył, ka mojy bywaniy,

Ston zaconek w świecie swojy podrózowaniy.

Choć asfalt jednaki, i ta samo droga,

To juz nie ulica Wierchy, a ulica SKUPNIOWA. S-16, O-19, A-15

Piykne widoki zostawiomy z boku,

Idziymy dolinom do Świdrowego potoku

do mojyj chałpy. Inne som po drodze,

Łozwionz zagadke, a ciy skarbym nagrodze:

Dom żółty po prawyj, mo duze balkony,

Sercami i liściami ładniy przystrojony,

Nosi numer, wtory zwierze podpowiado.

Zwierz tyn jest JELYNIYM, łozpoznać go wypodo. N-7, I-8

Z lewyj krzyz uwidzi, a kawołek za nim, jak lice,

znowu uwidzis góralskie elementy zdobnice.

Chałupa tys piykno jest tu dwupientrowo,

Góralsko jest w stylu, choć jy przeciy nowo.

Widzis chałupe z kaplickom małom? Znakomicie.

Tu wyraźnie widać słonecko na scycie.

Teroz znowu pod góre, worce dlo widoków!

Dom po lewyj stoi na zielonym stoku.

Łode drogi DREWNYM [materiał] dach jest pokryty dbale. W-1,N-14

Ładne wzory, zawiasy tys mo wspaniałe.

Kany droga siy końcy, z prawyj jest altana,

I tys w nasym stylu starannie wykonano.

W prawo! Za zokryntym podyndź jesce troske

Prześli my juz rodzinnom mojom wioske

Znondź numer 29 z lewyj. Jest tutok toblica,

Ze zmyncynio mos juz cyrwiyniućky lica.

Teroz widzis mojom chałupe drewnianom

Co próby casu przesła – starom, choć zadbanom.

Od 2. roku wieku dwudziestego 2-25

tu zyłek, tworzyłek, Koleżanko, Kolego.

Downiyj to tys siy dzieciami nie przejmowali,

Ojcowie moi za wielkom wode pojechali.

W tyj drewnianyj chałupiy zek siy urodziył,

Do skoły zek na nogach calutki cas chodziył.

Dziadek, Florian, pote chodzić do skoły zakozoł,

Tak siano kosić i owce kormić pokozoł.

Kie umar, mój bracie, złe warunki były

I mnie na cudziej ziemi robić przymusiły.

Po latak do wojska kozeli siy wstawić,

Ło gazdówke nie dbać i syćko łostawić.

Chwała Panu Bogu ze do wojska wezwali

I trochę wiedzy mi tam przekozali.

Jak zek był jesce na krakowskiyj niziniy

Tynskniyłek za Podholym – jaz łezka z oka płyniy.

Kiek siy z wojska wróciył, byłek sfrasowany,

Ale zek był przez zaradnom żone łopiekunowany.

W gospodarstwiy moim syćko siy darzyło,

Bo żona z Glycarowa zadbała, coby dobrze było.

Duzo zek siy ucył i ludziom pomogoł,

Dzieci my nimieli, to zek ich nie chowoł.

Moja piyrso Baba umarła jak jesce młodo była,

Śmierć po chałupak wtedy łokrutniy chłodziyła.

Drugom Babe Pon Bóg przysłoł młodziutkom i drycnom,

Miała łona buzie łokrągłom i ślicnom.

Zaś mi siy udało na nowo łozynić,

I zyciy swojy na lepse łodmiynić.

Ale cłowiekowi smutno samemu na świeciy,

Wcialo by siy przytulić i ukochać jakiy małe dzieciy.

Choć my siy starali, dzieci my ni mieli,

Ale my Boga bardzo ło to prosiyli.

Swagierka moja duzo dzieci miała

I jednom nom dziywcynke, Jantosie, pod łopieke dała.

Mimo obowiązków z gazdowkom zwionzanyk

Pisolek listy i pisma – dlo ludzi oddanyk.

Wiecorami długo siy u mniy świyciyło,

Bo zek ludziom pomogoł, co kie cza było.

Kie juz widoki z mojyj chałupy uwidziciy,

To siy z powrotym do kościoła wrócicie.

A coby wom droge powrotnom umiylić

I coby siy ka w drodze nie pomylić

Pocytojciy troske o mojej twórcości,

Coby pokozać blizyj mojy Glycarowskie włości.

Jak siy Wom udało gospodyniy zachyncić,

Moze Wos zapoznać z tom Izbom Pamięci.

Moze tys cosik znondziyciy w Wasym interneciy?

Bo jo z innych casów, Wy siy na tym rozumiyciy.

A kie juz bedziyciy pod samiuśkim kościołym,

Mińcie go i ujrzycie glycarowskom skołe.

Starołek siy ło to, by jom zbudowano.

Wto jest jej patronem, to chawok napisano?

Andrzej SKUPIEŃ-FLOREK.

I juz za nami ta cało wyprawa. S-2, O-13

Kie skarb łodnondziys, usłysys moje głośne brawa.

**WSCHODNIA STRONA SZKOŁY 3152**