**1.Gachmuret en Belakane (20221220)**

In oude tijden leefde er in Anjou, in Frankrijk, een koning, Gandein. Hij had twee zonen, de oudste heette Galoës, de jongste Gachmuret. Toen de vader bij een riddergevecht stierf, werd Ga-

Loës koning, naar 's lands gebruik. Hij bood zijn broer de hoogste ereplaatsen in 't land aan. Maar Gachmuret wilde ze niet aannemen.

'Slechts de machtigste koning op aarde wil ik dienen,' zo sprak hij en hij trok met zijn schildknapen de wereld in, op zoek naar avontuur.

Eerst reisden ze steeds in oostelijke richting, allen te paard, de hele dag rijdend, dagen en weken lang. In het verre Morgenland, in de stad Bagdad, leefde en heerste in die tijd de kalief Baruch. Zíjn gebied besloeg twee derde deel van het toen bekende aardrijk.

Toen Gachmuret op reis ging, voerde deze kalief Baruch juist oorlog met de koningen van Babylon, de gebroeders Pompejus en Ipomidon, die zich tegen zijn macht durfden te verzetten. Zodra Gachmuret daarover hoorde, ijlde hij de kalief te hulp. Dapper vocht hij mee tegen de broeders, en niemand kon tegen hem stand houden. Al gauw lagen de beide koningen overwonnen op de grond, en hun leger vluchtte. De kalief dankte Gachmuret voor zijn hulp, en heel Bagdad juichte hem toe bij zijn intocht in de stad.

De kalief nam hem en aI zijn schildknapen in dienst, maar na korte tijd kreeg Gachmuret genoeg van het stille leven bij de kalief en zocht weer naar nieuwe belevenissen. Dus zei hij de kalief vaarwel en reed met zijn getrouwen door Perzië en Arabië. Zij kwamen bij de stad Damascus, gingen daar aan boord van een schip en voeren mee naar Haifa en toen de zee op. Het schip raakte in een storm verzeild en werd tenslotte naar Zazamank gedreven, dat lag aan de noordkust van Afrika. Gachmuret

en de zijnen gingen van boord. In de verte zagen ze de tinnen der daken van een grote stad aan de kust. Aan weerszijden van die stad waren veel tenten opgeslagen, want twee vijandelijke legers

belegerden haar. Gachmuret zond boden uit. De berichtten bij hun terugkeer dat de stad Patelamund heette. Het was de hoofdstad van het land en het laatste bolwerk waarin de belegerden nog stand hielden. De schone Morenkoningin Belakane woonde er nog in haar paleis en haar onderdanen bezwoeren Gachmuret hen toch te willen helpen. Hiertoe was Gachmuret gaarne bereid en hij trok met zijn knapen uit de haven de stad binnen. Uit alle ramen keken zwarte vrouwen, toen de vreemdelingen voorbij reden. Allen verheugden zich over deze onverwachte bijstand; het meest verheugde zich echter de koningin. Zij heette de ridderlijke gast welkom en sprak: 'Heer, ik heb veel vernomen over uw deugdzaamheid. Vergeef mij hetgeen ik U zeggen zal, ik wil U mijn nood klagen.' Gachmuret antwoordde: 'Edele koningin, wees verzekerd van mijn hulp. Maar zeg mij eerst eens waarom men u zo zeer lastig valt.'

'Daar gij het zelf wenst, zal ik U alles openbaren' zo sprak Belakane. 'Een edele ridder, IJzerhart genaamd, begeerde mij tot vrouw. Om zijn moed op de proef te stellen, eiste ik van hem dat

hij zonder pantser met een van mijn vorsten zou strijden. Hij deed het, maar vond daarbij helaas de dood. Nu zijn z’n vrienden gekomen om de verslagene te wreken. Oh, help mij in mijn grote nood!'

Tranen glansden als dauwdruppels in de zachte ogen van de koningin en om hulp smekend keek ze de statige ridder aan. Deze blik trof Gachmuret diep en zijn hart ontvlamde. Hoewel Belakane zwart van aangezicht was, dacht hij nooit mooier vrouw gezien te hebben. Dus sprak hij: 'O vrouwe, dat wat U zo zeer bekommert, maakt ook mij bedroefd. Doch wees getroost: Indien God mij lijf en leven laat, zo zal ik U voor verder leed behoeden.'

De koningin dankte hem voor deze woorden en liet hem een beker wijn reiken. Daarna nam Gachmuret voorlopig afscheid van haar. De burggraaf gaf hem geleide en toonde hem de zestien poorten van de stad en de daarvoor gelegerde vijanden. De nacht bracht hij in het huis van de burggraaf door, die voor de edele gast en zijn schildknapen een kostelijk maal liet bereiden.

De volgende morgen reed Gachmuret met zijn knapen en Belakanes leger uit de stad. De koningin met haar vrouwen keek hem na en 't was haar bang te moede. Maar de vijanden verbaasden zich, toen ze de trotse schare en hun statige aanvoerder zagen. Zij gaven hun paarden de sporen

en reden hen tegemoet. Gachmuret echter stak de vijandelijke vorsten de een na de ander uit het zadel en stuurde hen gebonden en wel de stad in. De beide vijandelijke legers sloegen al gauw op

de vlucht en Gachmuret keerde met zijn strijders in de stad terug. Voor die dag hadden zij de overwinning behaald en de inwoners van Patelamund juichten hen toe. Koningin Belakane reed Gach-

muret tegemoet en maakte met eigen hand de banden van zijn helm los. Vol vreugde voerde ze de overwinnaar naar de koninklijke burcht. Daar gaf ze hem, als dank voor zijn hulp, hand en hart en Gachmuret en zij werden in de echt verbonden. Zo werd Gachmuret dus koning van de stad Patelamund en het omliggende land Zazamank. Hij sloot vrede met de vijandelijke vorsten en

schonk hun rijke lenen. Het verwoeste land liet hij weer bebouwen en met gulle hand beloonde hij zijn mannen.

Helaas duurde zijn huwelijksgeluk niet lang. Weldra had Gachmuret genoeg van het rustige leven aan het koninklijke hof en hij verlangde naar nieuwe avonturen. Ook maakte hij zichzelf heimelijk verwijten, omdat Belakane een heidense vrouw was. Gachmurets geweten hieromtrent én zijn drang naar daden

deden hem binnen het jaar vertrekken. Onder strikte geheimhouding vertrouwde hij zich toe aan een kapitein uit Sevilla, die hem 's nachts aan boord van zijn schip nam en met hem weg voer. Wel

tiet hij een brief achter voor zijn vrouw waarin hij schreef waarom hij vertrokken was.

De arme Belakane weende bitter.

'Ach hoe graag was ik Christin geworden uit liefde voor hem, als hij maar bij mij gebleven was', zo klaagde ze. Zij treurde nog om haar ontrouwe echtgenoot, toen haar een zoon geboren werd. Het kind was zwart en wit gevlekt over zijn gehele lichaam, als een ekster. Hij werd Feirefisz genoemd.

**0-0-0-0-0**