Załęczanski Park Krajobrazowy utworzony został uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu w 1978 roku, jako jeden z pierwszych w Polsce dla potrzeb nauki, edukacji i wychowania. Obszar parku o powierzchni ponad 14 tys. ha zajmuje północno-wschodnią część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, stanowiąc ostatnie północne ogniwo jurajskich parków krajobrazowych.

Park ochroni niepewotarzalny krajobraz Wyżyny Wieluńskiej z jurajskimi wapiennymi ostanią wraz z osobliwo fauną i florą oraz urokliwe odcinki Warty określany jako najpiękniejszy i najbardziej zróżnicowany przyrodniczo w stosunku do całego jej biegu.

Teren ZPK swoisty charakter nadaje zespoł przyrodniczy związane z wapiennym podłożem Jury Polskiej. Jurajskie skały ukazują się na powierzchni gruntu na szczycie ostanią wapienną, na krawędzi doliny Warty pod Lisią Konią oraz w licznych kamieniołomach, w których podziwiać można głębokie geologiczne przekroje oraz skamieniałości różnorodnej fauny jurajskiego morza.

Najważniejszymi przyrodniczo elementami związanymi z jurajskim podłożem Parku są ostatnie wapienni. Ich odsłonięcie szczytu porasta wielobarwna murawa kserotermiczna, a pośród skalek rozwija się osobliwo zbiorowiska wapieniolubnej roślinności oraz stanowiska drobnej wapieniolubnej fauny występującej tu daleko poza zasięgiem zwartego występowania. Znajdujemy tu również wiele form rzeźby krasowej, a wśród nich wielką turystyczną atrakcję - jaskinie krasowe, które zachowały do dziś fragmenty przepięknej sztaty naciekowej, różnorodność, dostępność oraz obraz i znakowe zagrożenia miejscowych krasowych decydują o tym, że ZPK określa się jako jeden z najcięniejszych terenów krasowych w kraju.

Na terenie parku znajdują się liczne przyrodnicze obiekty chronione, a wśród nich 9 pomników przyrody, 4 użytki ekologiczne oraz 3 rezerwa: „Węże”, „Dąbrowa” w Niżankowicach” i „Bukowa Gora”. Ponadto w otulinie parku znajduje się 10 pomników przyrody, 5 użytków ekologicznych oraz 2 rezerwaty: Schowowice i Stawicka.