**7. Parcival en Kondwiramur**

In gedachten verzonken reed Parcival voort. Voor zijn ogen stond nog het beeld van de liefelijke Liasse en haar treurige, ernstige vader. Maar zijn verlangen naar nieuwe avonturen was te sterk geweest om zich door hun verdriet te laten weerhouden. De onbekende verte lokte hem. Hij gaf nauwelijks acht op de weg die hij reed, doch liet de leiding van zijn tocht aan zijn paard over.

Door de stille eenzaamheid van woud en wildernis zonder pad droeg het sterke, snelle dier hem, tot hij tegen de avond in het koninkrijk Brobarz en voor de hoofdstad Pelrapeire aankwam. De stad lag aan een rivier; om er te komen moest men over een oude wankele brug. Als bewakers van deze brug stonden aan de overkant meer dan vijf en twintig gewapende ridders, die de vreemdeling met dreigende woorden trachtten tegen te houden. Parcival trok zich daar echter niets van aan; toen zijn paard schuw werd en de smalle planken van de brug niet op durfde, sprong hij uit het zadel en voerde het dier aan de teugel. Heelhuids kwamen beiden aan de overkant; de ridders trokken zich schielijk in de stad terug, denkend, dat deze held wel door anderen gevolgd zou worden.

Zo kwam Parcival aan de stadspoort, die echter gesloten was. Hij klopte hard tegen de ijzeren deur. Een meisje keek daarop door het raampje in de poort en vroeg: ''Wat wilt ge? Komt ge als vriend of als vijand? Ach, onze nood is zonder U al groot genoeg!'

Parcival antwoordde: 'Hoe zou ik jullie vijand moeten zijn? Ik begeer niets anders dan toegelaten te worden en ben daarvoor tot jullie dienst bereid.'

Het meisje ging naar de koningin en meldde haar vol vreugde de aankomst van een vreemde ridder. Al gauw keerde ze terug en op bevel van haar meesteres werd nu de poort geopend. Parcival reed de stad binnen, maar wat hij in de straten zag, vervulde zijn hart met medelijden. Zonder kracht, maar wel gewapend, slopen de burgers rond, vrouwen en kinderen zagen er ziek en uitgeteerd uit, want de stad was door een vijandelijke belegering afgesneden van elke toevoer van levensmiddelen. Toen de arme burgers de jonge held zagen, ontwaakte nieuwe hoop in hen. Zij leidden hem naar het slot, waar de jeugdige koningin Kondwiramur hem ontving. Parcival stond verbaasd over haar schoonheid, nooit te voren had hij zulk een liefelijk gelaat gezien. Zij geleek op een in de morgendauw ontluikende roos.

Ook Kondwiramur, die hem, begeleid door twee grijsharige vazallen, tegemoet trad, verheugde zich over de jonge, schone ridder. Zij ging hem tegemoet, kuste hem op het voorhoofd en voerde hem aan de hand naar de grote zaal van het slot. Hier liet zij hem plaats nemen op een troon naast de hare en alle ridders en jonkvrouwen zagen met welgevallen naar deze twee jonge mensen die zo goed bij elkaar pasten.

Volgens de leer van Gurnemanz vermeed Parcival elke vraag. Daarom verbrak de lieftallige koningin het pijnlijke stilzwijgen en sprak: 'Edele ridder, als gastvrouw bood ik U groet en kus; sta toe, dat ik als gastvrouw ook eerst het woord neem. Zoals ik van mijn poortwachtster hoorde, hebt ge ons uw hulp en bijstand beloofd. Sta mij toe, dat ik U vraag van waar ge komt.'

'Edele vrouwe', antwoordde Parcival, 'heden morgen reed ik weg van de burcht Graharz, waar ik als gast bij heer Gurnemanz vertoefde.'

'Zijt ge in één dag van Graharz hier naar toe gereden?' vroeg Kondwiramur. 'Mijn boden rijden daar altijd wel drie dagen over. Doch zeg mij, hoe gaat het met mijn oom en mijn lieve nicht Liasse? Ge moet namelijk weten, dat mijn moeder heer Gurnemanz' zuster was.'

Parcival antwoordde: 'Heer Gurnemanz treurt om zijn drie zonen, die hij in de strijd verloor. Slechts ongaarne zag men mij van Graharz vertrekken.'

'Ach,' sprak Kondwiramur. 'Om mijnentwil hebben zij hun edel bloed vergoten. Zwaar leed heeft koning Klamide met zijn strijdlustige maarschalk Kingrun over mijn land gebracht. Door Klamides hand viel Scheutefleur, één van Liasses broeders, die met mij verloofd was. Al mijn beste helden zijn reeds in deze strijd verslagen en nu zoeken de vijanden ons door honger te bedwingen. Wilt dus als gast het weinige dat ons gebleven is voor lief nemen.'

Daarop antwoordde Parcival: 'Verdeel Uw brood en vlees voor zo ver ge het nog hebt liever aan het hongerige verzwakte volk. Een snee brood zal voor ons beiden genoeg zijn.'

De koningin deed naar zijn raad en in vrede aten ze tezamen hun snee brood. Daarna boog Parcival voor Kondwiramur en ze liet hem naar een kemenate geleiden. Het duurde niet lang eer hij insliep.

De jonge koningin daarentegen lag nog lang wakker. Van verdriet en zorgen kon ze geen rust vinden. Tegen middernacht stond ze op. Over haar sneeuwwit zijden gewaad wierp ze een lange fluwelen mantel en op haar tenen liep zij tussen haar kamermeisjes door, die in een vertrek naast het hare sliepen. Door de donkere gang tastte zij zich de weg naar het vertrek waar Parcival sliep en opende behoedzaam de deur. Het vertrek was door kaarsen verlicht en Parcival lag rustig te slapen. Kondwiramur knielde op het tapijt voor zijn rustbed; hete tranen vloeiden uit haar ogen en vielen op Parcivals wang. Daardoor ontwaakte hij, ging rechtop zitten en wreef zich verwonderd de ogen uit.

'Om Gods wil, vrouwe, wat is er?' riep hij. Waarom knielt ge voor mij? Slechts aan God de Heer komt zulke eer toe.'

Kondwiramur stond op en sprak: 'Bittere nood drijft mij naar u toe, Luister, ik zal u alles vertellen. Toen mijn vader Tampenteire stierf, begeerde koning Klamide mij tot vrouw. Doch daar ik hem niet lief had en hem mijn hand weigerde, is hij met de maarschalk en zijn gehele leger het land binnengevallen en bracht dood en verwoesting. Mijn verloofde en vele dappere ridders hebben zij verslagen. Ach, ook voor ons hier in de stad is er zeker geen hoop meer, ook ons wacht de dood.'

Parcivals hart ontbrandde van medelijden bij deze woorden en hij sprak: 'Edele vrouwe, zeg hoe ik U troosten kan!' En Kondwiramur antwoordde: ‘’Oh, indien gij mij toch zoudt willen verlossen van die koning en zijn wrede maarschalk! Morgen komt de maarschalk weer met een leger voor de poort en meent mij eindelijk in de armen van zijn heer te kunnen dwingen. Doch eer hem dat gelukt, stort ik mij liever van de hoogste totenspits naar beneden.'

Daarop sprak Parcival: ''Wie ook Uw vijand moge zijn, edele koningin, ik wil U met alle krachten bijstaan.' Met warme dankbetuigingen scheidde de jonge koningin van hem en begaf zich weer zacht naar haar slaapvertrek.

Maar nu kon Parcival van opwinding niet meer slapen. Toen de klok voor de vroegmis begon te luiden, sprong hij op, kleedde zich aan en ging naar de kapel. Nadat hij de mis bijgewoond had, deed hij zijn wapenrusting aan en greep zijn schild, zwaard en speer, want het vijandelijke leger naderde al, met Kingrun als aanvoerder voorop.

Parcival reed de poort uit, spoorde zijn paard aan en dit galoppeerde nu de maarschalk tegemoet. Zo hevig stootten de lansentegen de schilden, dat de paarden hoog op steigerden en de zadelriemen barstten. De beide helden moesten de stríjd te voet voortzetten. Snel trokken Ze hun zwaarden en hieuwen op elkander los, zodat de vonken uit schilden en harnassen vlogen! Al gauw stroomde het bloed uit Kingruns arm en borst. Hij wankelde en viel, Parcival sprong toe en zette hem zijn knie op de keel. Toen moest, de maarschalk zich overgeven en Parcival zond hem als gevangene naar koning Arthurs hof. Op zijn woord moest Kingrun beloven daarheen te gaan en zich ter beschikking te stellen van jonkvrouw Kunneware, de jonkvrouw die door Keye zo geslagen was, omdat zij Parcival had toegelachen.

Nu waagde niemand van de vijanden het meer te strijden met de ridder die hun sterkste held overwonnen had. Zij trokken terug; Parcival en de zijnen konden zegevierend de stad weer binnenrijden. De burgers jubelden hen toe en wensten dat de heldhaftige jongeling toch maar hun heer en koning mocht worden. Zij liepen met hem mee naar het slot waar Kondwiramur hem al tegemoet kwam, verheugd over de overwinning. Vol liefde drukte zij hem aan het hart en sprak:

'Nooit wil ik de vrouw van iemand anders worden dan van degene die ik nu omarm.'

Het volk jubelde en juichte hun toe en Parcival verheugde zich over zijn bekoorlijke bruid, die hem nu eigenhandig de wapens afnam en uit de zware rusting hielp. Hoe gaarne zou ze hem ook een lafenis hebben toegereikt na de hete strijd! Maar brood noch wijn waren meer voorhanden.

Doch zie! Daar naderden twee schepen de haven van de hoofdstad. Een storm had hen hier naartoe gedreven en beide waren vol etenswaren. Parcival bood de schipper de dubbele prijs voor de lading en zodra de koop gesloten was, werden alle voorraden aan brood, vlees en wijn uit de schepen gelost en in de stad gebracht.

Parcival deelde alles eigenhandig aan het volk uit, in kleine porties, opdat het voedsel niet door overmaat de aan weinig gewende magen te veel belasten zou.

Daarop werd de bruiloft van het jonge paar met grote vreugde gevierd. Het volk danste door de straten en iedereen was gelukkig.

Slechts één ding miste Parcival: had zijn lieve moeder toch ook maar aan het feest kunnen deelnemen!

Maar nog lag de vijand voor de stad en koning Klamide kwam nu zelf met een groot leger aangereden om de nederlaag van zijn maarschalk te wreken. Hij liet een stormaanval op de stad uitvoeren; maar de burgers waren op hun hoede en sloegen alle vijandelijke aanvallen af. Parcival streed steeds vooraan en deed met de overige ridders een uitval. Met geweldige slagen joeg hij Klamides op de vlucht. Daarop daagde de koning de jonge held uit tot een tweegevecht. Parcival wilde niets líever. Beiden gaven hun paarden de sporen en stormden op elkaar af. De schilden kraakten, de speren splinterden, en de paarden vielen op hun knieën' Daarop grepen de helden naar het zwaard. Hageldicht vielen hun slagen, zodat vonken uit helm en harnas spatten. Lange tijd waren ze tegen elkaar opgewassen, totdat Parcivals zwaard zo hevig op Klamídes’ helm terecht kwam, dat het bloed hem uit neus en oren sprong en hij verdoofd ter aarde stortte. Toen hij weer bij kwam, smeekte hij om genade. Indachtig de lessen van de oude Gurnemanz schonk Parcival hem het leven, maar ook hij moest naar het hof van koning Arthur trekken en zich daar voor overwonnen verklaren. En dan moest hij zich verder wijden aan de dienst van jonkvrouw Kunneware. Nadat Klamide hem beloofd had deze voorwaarden te zullen nakomen, besteeg Parcival zijn paard weer en reed terug naar Pelrapeire.

De beide overwonnenen hielden woord en brachten de tijding van Parcivals overwinning naar koning Arthurs hof. Daarna stelden zíj zich ter beschikking van jonkvrouw Kunneware die zich erover heugde, dat het Parcival zo goed ging. Heer Keye echter ergerde zich opnieuw. Alle andere ridders van de Tafelronde stonden verbaasd over de daden van de jonge held.

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