**Zdrój przy Ogarnej**

 Zdrój ma stanąć w sąsiedztwie dawnego Dworu Miejskiego.Był to zespół budynków gospodarczych na osłoniętym basztami Narożną (najstarszą, z 1343 r.), Schultza i Stajenną (niezachowaną) terenie u zbiegu ulicy Ogarnej i Garbarów, wymieniony po raz pierwszy w tym miejscu w roku 1378. W latach 1616-19, gdy dawne fortyfikacje utraciły znaczenie, budowniczy miejski Jan Strakowski wzniósł przy Baszcie Narożnej dwa budynki, których ściany oparł na odcinkach muru wysokiego i niskiego. Baszty od południa włączono do zespołu, od zachodu – rozebrano. Budynki służyły jako wozownie i stajnie. Na szczytach stanęły odpowiednio figury jeźdźca (odtworzona) i konia (na budynku zachodnim – nieodtworzona). W Dworze Miejskim można było wynająć wóz lub powóz, konia i woźnicę*.* Jak pisał w tym czasie goszczący w Gdańsku węgierski nauczyciel Marton Csombor „…*gdańszczanie rzadko trzymają konie, chowa się natomiast kilkaset rumaków na użytek miasta; są do nich rzędy, powozy, kolasy, wozy i jeśli komu wypadnie potrzeba, idzie do stajni miejskich, a tam – biedny czy bogaty – za własne pieniądze dostaje konia i woźnicę*.”

 W 1859 r. ulokowano tutaj nowopowstałą zawodową Straż Pożarną (dziś mieści się we Wrzeszczu). Tabor składał się wtedy z pięciu wozów.Podobnie jak w średniowieczu o pożarze alarmowali trębacze dyżurujący na wieżach kościołów. W 1903 r.Dwór Miejski rozbudowano. Po ostatniej wojnie zniszczony budynek zachodni, błędnie zwany „Ujeżdżalnią” (tu były stajnie), odbudowano dla spółdzielni „Ruch”, a skrzydło południowe (wozownie itp.) z basztami Narożną, Schultza i Browarną na Dom Harcerza.

Ujęcie wody na Dworze Miejskim zaznaczono już na planie sieci wodociągowej z 1625 r. Zasilane było wodą z kunsztu wodnego (wieży ciśnień) na Targu Rakowym. Według „Księgi Wodnej” z 1717 r. rura biegła wzdłuż ul. Podgarbary, gdzie stał „słupek z dwoma kranami po 1 calu średnicy. Stąd biegnie rura aż do Dworu Miejskiego (...) Na Dworze Miejskim stoi mały słupek przy furcie Dworu z kranem ½ cala średnicy, a rura biegnie dalej, wzdłuż placu dla karet aż do baszty, tam stoi słupek z kranem w wielkim poidle dla koni ¼ cala średnicy.” Mapy pokazywały też sąsiednie studnie publiczne. Jedna z nich stała u zbiegu ulicy Garbary i Ogarnej, blisko miejsca proponowanego dzisiaj. Brak danych o jej wyglądzie, ale wiemy jak wyglądały inne. Na początku były to studnie z żurawiem, takie jak np. w 1617 r. na Targu Drzewnym. W innych miejscach budowano studnie czerpalne z wiadrem na linie przewiniętej przez bloczek, zawieszony w ozdobnej ramie, takie jak w tym samym czasie na ul. Długiej. Te z kolei w XVIII w. ustąpiły miejsca obudowanym studniom pompowym z jedną lub dwiema dźwigniami zewnętrznymi. Inny rodzaj stanowiły studnie z otwartym zbiornikiem w kształcie misy lub cysterny z centralną kolumną i bieżącą wodą. Zbiornik był zaopatrzony w otwór, przez który woda wypływała na zewnątrz, do rynsztoka. Istniały też ozdobne fontanny, z których najpiękniejsza była fontanna Neptuna na Długim Targu.

 Andrzej Januszajtis

Ilustracje. 1. Dwór Miejski z lotu ptaka w 1600 r. 2. Dwór Miejski na mapie sieci wodociągowej z 1717 r. 3. Studnia z żurawiem przy kościele św. Mikołaja w 1687 r. (P. Willer). 4. Ozdobna studnia na Długiej w 1617 r. 5. Ozdobna studnia-fontanna z trzema czarami w 1617 r. (E. Dickmann).