**Historia budynku w Sicienku przy ul. Bydgoskiej 11**

Dwór z drugiej połowy XIX w.  
Sicienko to duża i stara wieś, będąca siedzibą gminy, leżąca 20 km na płn.-zachód od Bydgoszczy i 14 km na płd.-wschód od Mroczy. U schyłku średniowiecza tereny wsi należały do cystersów z Byszewa. Pod koniec XV w. Sicienko przeszło w ręce drobnej szlachty, która nazwała się Sicińskimi. Współwłaścicielami lub właścicielami Sicienka w 1489 r. byli Strzeleccy.

W XVI w. wieś podzielona była na trzy działy. W 1583 r. Andrzej Krosiński płacił pobór od 1 łanu osiadłego, 1 zagrodnika i 1 rzemieślnika; Wacław Grabiński od półtora łanu i 1 zagrodnika, a Gogolińscy od 2 łanów osiadłych. Podział na trzy części przetrwał do początku XX w.  
W XIX w. osada nazywana była Sitnem Małym - Klein Sittno (w odróżnieniu od Sitna Wielkiego - Gross Schittno). Obie osady wchodziły w skład dóbr wojnowskich. Parafia protestancka w Sicienku liczyła w 1860 r. 1482 osoby, mieszkające w 20 osadach (obok 2 tys. katolików, którzy siedzibę parafii mieli w Dąbrówce). W 1888 r. we wsi znajdowało się 18 domów z 237 mieszkańcami, w tym 160 protestantów i 77 katolików. Grunta Sicienka obejmowały 499 ha, w tym 463 ha ziemi uprawnej i 3 ha łąk.  
W 1930 r. wieś liczyła 261 mieszkańców. Po 2. wojnie światowej majątki ziemskie powyżej 100 ha zostały odebrane właścicielom i rozparcelowane, a w budynkach dworków utworzono mieszkania.

Pierwszym właścicielem i budowniczym budynku przy ul. Bydgoskiej 11, od ok. 1850 do 1945 była rodzina niemiecka Rehfeldt. Na pocz. XX w. właścicielem zespołu dworsko-parkowego we wsch. części wsi był Paul (Paweł) Rehfeldt. Gospodarstwo w 1926 r. liczyło 154 ha i pozostawało w rękach tej rodziny do końca 2. wojny światowej. Czysty dochód gruntowy w 1926 r. wynosił 838 talarów. Ostatnim niemieckim właścicielem był Werner Refeldt (ur. 1913 w Sicienku, zm. 1945 w Niemczech). Miał on brata Hansa, obwinianego o doprowadzenie majątku do upadku, siostry Gretę i Gertrudę oraz żonę z majątku Klonowo. Wiano żony uratowało podupadły majątek w Sicienku. Werner z żoną mieli dwójkę dzieci, córkę Loewe, z zawodu pielęgniarkę (ur. 1932) oraz syn Horsta (ur. 1934), po wojnie właściciela fabryki czekolady w Niemczech.

Budowa pierwszych zabudowań, z których w ramach kolejnych inwestycji powstał obecnie stojący na posesji budynek, miała miejsce ok. 1850 roku. Około roku 1895 zostały ukończone prace nad rozbudową budynku, który w przeważającej większości zachował się do dzisiaj.

Prace nad infrastrukturą parkową o powierzchni 1ha zostały zakończone w roku 1870. Był to też rok początku nasilonej polityki germanizacji tych terenów, co oznaczało dla osadników pomoc państwa od rządu niemieckiego zarówno finansową, ale też stawiano kościoły i organizowano życie codzienne.

W okresie świetności do majątku rodziny Rehfeldt należało ok. 154 ha ziemi, inwentarz żywy: 16 koni, w tym 4 fornalskie, 2 konie do bryczki, 2 konie kurierskie i kucyk dla dzieci, 70 szt. krów dojnych, od 100 do 150 szt. bydła jałowego oraz od 100 do 130 szt. świń.

Dodatkowo w skład majątku wchodziły 2 bryczki odkryte, 1 bryczka półotwarta, 1 dyliżans kryty i 1 dokard.

Na stałe w majątku pracowały rodziny polskie Szymkowiaków, Erdmannów, Kończyków, Wawrzyniaków i Adamczyków. Razem około 40 osób plus tzw. posyłka. Dodatkowo w sezonie zatrudniano około 15 osób, głównie z Małopolski.

Ostatnim zarządcą był Jan Erdmann, ur. 1913 a włodarzem jego ojciec Franciszek. Brat Jana a syn Franciszka Stanisław to ojciec Tadeusza i Franciszka Erdmann, braci mieszkających obecnie w Sicienku. Tadeusz Erdmann był dwukrotnie sołtysem Sicienka.

W ramach konserwacji parku w 1940 roku posadzono 19 drzew kasztanowca.

Po wojnie majątek został rozparcelowany a budynek przejęty przez Rosjan, którzy w 1945 mieli tam siedzibę NKWD. Budynki gospodarcze służyły Rosjanom do przetrzymywania przygnanych z terenów Niemiec krów.

W 1945 roku tuż po zajęciu budynku Rosjanie wciągnęli na piętro wieży obserwacyjnej lekką armatę. Krótko po tym żołnierze Ludowego Wojska Polskiego stacjonującego w Janinie przyjechali wozami do Sicienka i ostrzelali stacjonujących Rosjan. Po oddaniu kilku strzałów z armaty narożnik wieży runął razem z armatą. Użycie armaty i CKM zmusiło LWP do pośpiesznego wycofania się.

W 1946 roku wieża została naprawiona przez 75-letniego murarza Kempińskiego. Ten sam murarz brał udział w rozbudowie miejscowego kościoła ewangelickiego w Sicienku, co miało miejsce w 1902 roku. Kościół powstał w 1884 roku. Parafia została utworzona 1856 roku.

W roku 1948 budynek został przejęty, wyremontowany i adaptowany na potrzeby Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Spółdzielnia organizowała obrót artykułami do produkcji rolnej. Lata braku inwestycji oraz szereg zmian i adaptacji na bieżące potrzeby działalności GS doprowadziły do znaczącej utraty kształtu i charakteru pierwotnej formy budynku.

W lipcu 2003 roku park razem z pałacem został zakupiony przez rodzinę Zabłockich. Jednocześnie wydzielona została część parku od strony północnej o powierzchni ok. 1500 metrów kwadratowych na potrzeby użytkowe dla boiska gminnego.

Przed wojną na terenie Sicienka znajdowały się jeszcze dwa duże majątki. Drugi majątek zlokalizowany był w zachodniej części Sicienka przy drodze do Kasprowa. Jego właścicielami aż do II wojny światowej była rodzina Seehafer. W 1926 r. majątek pod ich zarządem liczył 118,5 ha i przynosił czysty dochód gruntowy 645 talarów. Było to gospodarstwo określane jako technicznie bardzo nowoczesne, posiadało energię elektryczną oraz szereg innych nowinek technicznych. W tej części wsi nie zachował się dwór, który spalił się w latach 90. XX w.

Właścicielem trzeciego dużego gospodarstwa o areale 82 ha w Sicienku był Bernard Mewes. Oprócz tego we wsi była karczma E. Krügela i wiatrak H. Steina, kołodziej S. Kozłowski, kowal K. Strochscheim i szewc R. Wallburg.

Największym posiadaczem ziemskim w regionie była hrabina Aniela Potulicka, mieszkająca w zespole dworskim w Kasprowie. Jej majątek obejmował powierzchnię 1.660 ha.

Po 2. wojnie światowej majątki ziemskie powyżej 100 ha zostały odebrane właścicielom i rozparcelowane, a w budynkach dworków utworzono mieszkania.

Poniżej przedstawiono schematyczny sposób wykorzystania budynku przez rodzinę Rehfeldt.

Budynek w części piwnicznej

Pralnia

Kuchnia (z ręczną windą na parter)

Skład wina i trunków

Magazyn gospodarczy

Zaplecze kuchni

Magazyn spiżarnia

Klatka schodowa i podręczny magazyn opału

Magazyn opału - brykiety

Spiżarnia

Wejście

Budynek w części parterowej

Salon i jadalnia

Pokój dzienny

Korytarz wejściowy

Hol główny

Biuro właściciela

Sypialnia

Pokój dziecięcy

Drewniany taras

Wieża obserwacyjna, na piętrze prymitywna ubikacja

Schody

Część informacji dotyczącą historii pałacu przekazał Konrad Szymkowiak, ur. 1933, wnuk ostatniego włodarza Franciszka Erdmanna i syn Walentego Szymkowiaka – stangreta ur. 1900 zm. 1937

.

Powyżej znajduje się mapa Sicienka z przełomu XIX i XX wieku.