**2. Gachmuret en Herzeloyde**

Na een lange zeereis naderde het schip, waarop Gachmuret was meegevaren, de Spaanse kust. In Sevilla nam hij afscheid van de kapitein en ging naar Toledo, waar zijn neef Kaylet woonde. Bij zijn landgoed aangekomen hoorde Gachmuret echter dat Kaylet naar een toernooi gereden was.

Dit toernooi was uitgeschreven door Herzeloyde, koningin van Waleis en Norgal. Het werd gehouden in de hoofdstad Kanvoleis.

Herzeloyde was een jonge schone weduwe en ze had laten bekend maken, dat ze de winnaar van het toernooi haar land en haar liefde zou schenken.

Gachmuret trok met zijn aanhangers naar het noorden, naar Kanvoleis. Hij had goede herinneringen aan koningin Herzeloyde; vroeger toen haar man nog leefde, koning Kastis, had zij Gachmuret dikwijls aan het hof gevraagd. Zij had hem geholpen, omdat zij en Gachmuret elkaar als kinderen al gekend hadden. Nu kreeg Gachmuret zin om ook deel te nemen aan het toernooi. Hij en zijn schildknapen sloegen hun tenten op voor Kanvoleis en brachten daarin de nacht door. 's Morgens reden ze de stad binnen met trommels en hoorngeschal. De burgers van Kanvoleis hielden Gachmuret voor een rijke jonker en koningin Herzeloyde keek bewonderend uit haar paleis op hem neer. Gachmuret keek op zijn beurt naar boven en ontvlamde dadelijk in liefde voor de

schone jonge koningin.

Dus voegde hij zich bij het legertje van zijn neef Kaylet. Het toernooi begon. Alle ridders die meededen waren verdeeld in twee groepen. Deze twee groepen stelden zich op tegenover elkaar, vier herauten te paard bliezen gelijktijdig op hun hoorns en daar stormden alle ridders te paard op elkander los. Al gauw hoorde men een hevig krijgsrumoer en het wijde veld was nog te klein voor de heen en weer lopende paarden met hun vechtende berijders. Gachmuret overtrof alle anderen. Onstuimig baande hij zich een weg door het leger van zijn tegenstanders, de ridders vielen door zijn lansstoten ter aarde als rijpe peren van de bomen. Zijn legertroep won het toernooi en hij zelf kreeg de ereprijs. Onder luide toejuichingen van alle aanwezigen reed hij nog eenmaal het slagveld rond en trok zich toen terug in zijn tent.

Tegen de avond begaf koningin Herzeloyde zich met haar gevolg naar Gachmurets tent, ging naar binnen en bood de held haar hart en hand. Doch hij werd zeer bedroefd; hij dacht aan zijn verlaten gemalin Belakane. Zijn neef Kaylet vroeg verbaasd war hem zo treurig stemde, hij had immers de prijs van het feest op rechtmatige wijze verworven?

'Maar ik ben al getrouwd met de Morenkoningin Belakane,’ sprak Gachmuret. Ik verlangde slechts naar nieuwe ridderlijke daden en daarom kwam ik hier en nam deel aan het toernooi’.'

Daarop kwamen de scheidsrechters van het toernooi, die met Herzeloyde meegegaan waren, naderbij en spraken: 'Stel U gerust,' edele heer! Het huwelijk tussen een Christen en een heiden behoeft niet geldig te zijn.' Gíj zijt overwinnaar in het toernooi, nu zíjt ge ook verplicht de prijs te ontvangen en koningin Herzeloyde tot gemalin te nemen.'

Alle ridders stemden hiermee in en zo moest Gachmuret zich wel naar hun wil schikken, al deed hij het niet van harte.

Maar koningin Herzeloyde sprak: ‘Heer, nu zijt ge mijn gemaal. Ik zal u zo teer beminnen en zal een zo trouwe echtgenote voor u zijn, dal Uw leed in vreugde zal veranderen.’ **0-0-0-0-0**