**Sint-Michielsabdij – Historische context (kort)**

18/02/2022

Aan de oever van de Schelde, tussen de Sint-Michielskaai en de Kloosterstraat, stond eeuwenlang de Sint-Michielsabdij.Ze werd in 1124 gesticht door de Heilige Norbertus. Voor er sprake was van de abdij, stond op deze plaats al de Sint-Michielskerk, gebouwd op een natuurlijke hoogte die uitsprong in de Schelde. Ze werd vóór 1096 opgetrokken als oudste Antwerpse parochiekerk. Na de omvorming tot abdij nam de Onze-Lieve-Vrouwekerk de functie van parochiekerk over.

Al snel speelde de Sint-Michielsabdij een belangrijke rol in het economische leven. Ze verwierf tal van gronden en hoeven in en om Antwerpen, die rijke inkomsten opleverden. Er kwam in de 13de eeuw een volwaardig kloostercomplex tot stand, dat rond 1300 binnen de stedelijke omwalling werd opgenomen. De abdij had een grote politieke invloed. Hoge vorsten en heersers logeerden bij een bezoek aan Antwerpen steevast in het Prinsenhof, een luxueus gastenverblijf dat zich vlakbij de abtswoning bevond aan de rivierzijde van de abdij.

In de 14de en 15de eeuw kende de abdij haar grootste bloei. Er kwam een indrukwekkend kloostercomplex tot stand, met een nieuwe kerk en kapittelzaal, een dormitorium en een refter met bibliotheek op de bovenverdieping. In de 16de eeuw kampte de abdij met financiële problemen en ondervond ze de gevolgen van de godsdienstconflicten. Desondanks bleef ze zeer bemiddeld en behield ze haar economische en wereldlijke macht. In 1549 ontving de abdij Karel V en zijn zoon Filips, in 1577 Willem van Oranje en in 1583 Frans van Anjou, ze kregen onderdak in het Prinsenhof.

Om de stad aan westzijde beter te beschermen worden vanaf 1549 de stadsmuren tussen de abdij en de Schelde vernieuwd. De abdij moet hiervoor gronden afstaan aan de stad. Later, in de Calvinistische periode, worden de Wevers- en Spijkerstoren die op de uitsprong van Sint-Michiels stonden, afgebroken en als bolwerk van Sint-Michiels ingericht. In 1608 volgt de verder uitbouw van het bastion met kazematten.

Ondanks godsdienstconflicten en financiële problemen behield de abdij haar economische en wereldlijke macht. In de 17de eeuw kwam de nadruk terug meer op het geestelijke leven te liggen. De bibliotheek werd vergroot en er kwam een nieuwe leeszaal. De kloostergemeenschap telde toen vele succesvolle schrijvers van theologische traktaten en gedichten.

In de tweede helft van de 18de eeuw kwam er een einde aan de bevoorrechte positie van de Sint-Michielsabdij. De centrale overheid legde de abdij steeds hogere taksen en belastingen op. Onder keizer Jozef II moest ze nog meer aan macht en bezit inboeten. De Sint-Michielsabdij keerde zich, net als de andere norbertijnenabdijen, openlijk tegen het keizerlijke bewind.

In 1796 werd de Sint-Michielsabdij door het Franse Bewind opgeheven. In 1803 besloot Napoleon een deel van de gebouwen af te breken voor de aanleg van een scheepswerf en marinehaven. In de Hollandse periode deden de gebouwen nog dienst als stapelhuis, Sint-Michielsentrepot genoemd. Tijdens de Belgische opstand in 1830 werden de laatste resten van de abdij verwoest. Vanaf 1847 verrezen hier nieuwe straten en gebouwen. Op de noordelijke kaaivlakte kwam het Station Waas voor de veerverbinding met het treinstation Land van Waas op Linkeroever. Van de abdij zelf bleef bovengronds geen spoor bewaard. Enkel de straten Sint-Michielskaai en Kloosterstraat herinneren vandaag nog aan de ooit zo machtige norbertijnenabdij.