**4 Parcival's eerste avontuur**

Welgemoed, zonder van zijn moeders dood ook maar iets te vermoeden, reed Parcival door het eenzame bos. Toen hij aan een beekje kwam dat door de struiken langs de oever overschaduwd werd, dacht hij aan de woorden van zijn moeder: 'Vermijd de donkere wateren' en dus reed hij de gehele dag langs de beek en overnachtte ook buiten. Pas de volgende morgen vond hij een plek die hem helder en ondiep genoeg leek om door het water heen naar de andere oever te rijden. Daar kwam hij op een open plek in het bos, met gras begroeid. Een prachtige tent stond er opgeslagen, gemaakt uit een kleurige zijden stof en versierd met kostbaar kant. Nieuwsgierig trad hij naderbíj en keek naar binnen. Daar zag hij een vrouw, sluimerend op een zacht rustbed. Mooi en lief was haar gezicht en kostbaar haar kleding. Het was Jeschute en zij was getrouwd met de trotse hertog van Lalander, maar die was gaan jagen in het bos. Parcival zag aan haar vinger een ringetje en hij dacht aan wat zijn moeder gezegd had: 'Als je van een edel meisje groet of ring verkrijgen kan, aarzel dan niet!'

Snel besloten boog hij zich over de slaapster, kuste haar en trok de ring van haar vinger. Ook ontnam hij haar nog een broche waarmee haar kleed van boven vastgemaakt was. Jeschute werd natuurlijk wakker en schrok hevig, toen ze de vreemde indringer zag. 'Jonker, hoe haalt ge 't in Uw hoofd mijn slaapvertrek binnen te dringen? Ga weg en zoek een ander meisje om mee te spelen!'

'O, wees niet boos,' antwoordde Parcival. 'Mij. moeder zei me, dat ik zo moest doen, toen ik van haar wegging. Maar mag ik je wat vragen, geef mij te eten, ik heb erge honger!'

'Gij zult mij, hoop ik, niet ook nog willen opeten,' sprak Jeschute lachend, die zich van haar schrik hersteld had. 'Daar op tafel staan brood en wijn, ook nog twee patrijzen. Eet daar maar van zoveel ge wilt, ofschoon het maal eigenlijk niet voor u bestemd was.'

Parcival ging aan tafel zitten en liet het zich goed smaken. Jeschute keek hoofdschuddend toe, ze dacht dat de jongen niet goed bij zijn verstand was en daar ze een goed hart had, liet ze hem volop eten en vergaf hem zijn brutale optreden. Maar daar ze bang was voor de terugkeer van haar gemaal drong ze er bij Parcival op aan, dat hij zich zou haasten en sprak:

'Jonker, wees nu zo goed en geef me mijn sieraad en ring terug. En ga dan heen, want als mijn gemaal U hier aantreft, zal het U kwalijk vergaan.'

Maar de jongeling antwoordde koppig: 'Laat hij maar komen! Ik ben niet bang voor hem. Maar omdat je zelf wilt, dat ik weg ga, zal ik gaan. Het ringetje en de broche zal ik echter als aandenken behouden.'

Hij gaf haar nog een kus tot afscheid en sprak: 'God behoede je. Zo leerde mijn moeder me te zeggen.' Daarna sprong hij op zijn oude paard, dat intussen wat had kunnen grazen en reed weg.

Kort daarop keerde hertog Orilus van de jacht terug. Aan de voetsporen in het bedauwde gras merkte hij dadelijk, dat een vreemde in zijn tent geweest was. Jeschute vertelde hem van de jonge dwaas, die haar ring en sieraad geroofd en eten van haar begeerd had. De hertog geloofde haar echter maar half. Hij werd verschrikkelijk boos, want hij vond het niet te pas komen dat ze een vreemdeling zo maar in de tent had laten komen tijdens zijn afwezigheid. Hij zwoer de jonker te zullen tuchtigen, als hij hem te pakken kreeg. Dadelijk zette hij de achtervolging in en Jeschute moest voor straf als dienstmaagd achter hem aan rijden. Hij wilde haar niet langer als zijn vrouw erkennen. Lange tijd zocht hij Parcival, maar zonder hem te vinden. Hertog Orilus bleef volhouden dat Jeschute hem maar wat voorgelogen had en thuis gekomen moest Ze haar Zijden gewaad afleggen en mocht voortaan alleen nog maar als dienstmaagd gekleed gaan. Op al zijn tochten moest ze de hertog begeleiden, gezeten op een oud, vaal paard en ze kreeg geen goed woord meer van hem te horen.

Parcival echter wist niets van dit alles. Vrolijk reed hij steeds verder naar het westen. Als hij iemand ontmoette, groette hij vriendelijk en voegde er dan telkens aan toe: 'Zo heeft mijn moeder 't mij geleerd.' De mensen keken de vreemd geklede jongeling hoofdschuddend na, maar hij keek niet op of om, slechts één gedachte bezielde hem: 'Naar koning Arthur en die zal mij tot ridder maken.'

Een berghelling af rijdend hoorde hij eensklaps een luid gejammer. Hij haastte zich er heen en zag een jong meisje dat daar wenend op de grond zat en zich de haren uittrok van verdriet. Een dode ridder lag met zijn hoofd op haar schoot.

'God behoede je, edele maagd,' sprak Parcival. 'Of je treurig of vrolijk bent, ik groet je toch, zoals mijn moeder 't mij geleerd heeft. Doch wat zie ik voor jammerlijks op je knieën? Wie gaf je de gewonde ridder?'

Het meisje zweeg; daarom ging hij dóór met vragen: ,Zeg mij toch, wie heeft de ridder verslagen? Als ik hem nog kan inhalen, wil ik gaarne met hem strijden.'

Daarop sprak de jonkvrouw: 'Ik zie dat je deugdzaam bent en een medelijdend hart hebt. Deze ridder was mijn verloofde, vorst Schionatulander. Hertog Orilus heeft hem daarnet in tweestrijd gedood. Ik zelf heet Sigune. Zeg mij nu jouw naam, edele jongeling.'

'Mij, naam?' sprak Parcival verwonderd; 'Die weet ik niet! Mijn moeder noemde mij slechts 'mijn zoon', of ‘lieveling' of 'mijn enige troost'. Nauwelijks vernam Sigune deze kinderlijke woorden, of ze herkende in de jongeling haar bloedverwant; want vrouwe Herzeloyde was haar tante, bij wie ze haar kinderjaren doorgebracht had. Dus sprak zij: 'Voorwaar, je bent Parcival, de zoon van Herzeloyde. Onthoud je naam goed! Hij betekent 'middendoor'. Verneem ook, dat je vader een koningszoon van Anjou was en je moeder een koningin van Waleis en Norgal. Volgens het recht zou je dus koning moeten worden over drie rijken. Maar twee broeders, koning Lechelin en hertog Orilus, hebben jou en mij veel leed aangedaan: vorst Lechelin beroofde je van je landen en hertog Orilus hielp hem daarbíj. Hij doodde in een tweestrijd je oom Galoes, die toen nog koning van Anjou was. (Galoes: spreek uit Galowès)

Ook deze dode hier werd om jouwentwil verslagen. Hij was met je vader Gachmuret naar Bagdad getrokken gedurende de tijd, dat ik door je moeder opgevoed werd. Toen hij na Heer Gachmurets dood naar huis terugkeerde, kreeg hij mij lief. Ik echter eiste van hem als prijs voor mijn hand, dat hij Herzeloydes leed zou wreken op haar beide vijanden, vóórdat wij trouwden. Nu is hij in een tweegevecht tegen hertog Orilus gevallen. Ach, al mijn geluk is met hem verloren!'

'Ik zal je leed wreken!' riep Parcival vol strijdlust. 'Wijs mij slechts de weg die hertog Orilus gereden is!'

Sigune vreesde echter voor het leven van de onervaren jongeling. Daarom wees ze hem een andere weg, waarop hij zich ver van Orilus zou verwijderen. Maar wel zou hem deze weg tenslotte naar Bretagne, naar koning Arthur leiden.

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