**9. Parcival en Orilus**

De dag was zo heet, dat Parcival het zweet op het voorhoofd stond. Rusteloos reed hij rond door de wildernis, maar het gelukte hem niet de weg naar de graalsburcht terug te vinden. Eindelijk vond hij een vers hoefspoor in het bos. Hij volgde het en kort daarop zag hij twee paarden. Op het voorste, een statig dier, zat een trotse ridder; achter hem op een ellendige klepper een vrouw, blootsvoets en met gescheurde kleren. Het was de ongelukkige hertogin Jeschute, van wie Parcival eens in jeugdig onverstand ring en kus geroofd had. Zij werd nog steeds als straf daarvoor door haar gemaal zo smadelijk behandeld. Toen ze Parcival herkende, hield ze beschaamd de handen voor het gezicht en klaagde hem haar nood. Alles was eigenlijk door zijn schuld zo gekomen, maar ze was niet boos op hem. Ze raadde hem slechts aan zo gauw mogelijk te maken, dat hij weg kwam, opdat hij niet door haar gemaal gedood zou worden.

'Liever wil ik sterven dan laf te vluchten!' riep Parcival. ‘Geloof mij, ik wreek uw smaad!'

Vlug bond hij zijn helm vast, velde zijn lans en spoorde zijn paard aan om de zwijgend voorop rijdende Orilus in te halen. Het paard hinnikte, zodat de hertog verbaasd omkeek. Toen hij zag dat hij aangevallen werd, wendde hij zijn paard en ontving Parcival met een eveneens naar voren gestoken lans. Zonder elkaar verder met woorden uit te dagen reden de helden op elkaar in, dat de splinters en vonken van hun schilden vlogen. De paarden hijgden en snoven.

Jeschute keek handenwringend toe; nog nooit had zij haar gemaal zo zien strijden. Hij was zeer bekwaam, en geheel volgens de regels van het toernooi streed hij, maar op den duur kon hij toch geen weerstand bieden aan Parcivals onstuimige kracht. Deze pakte zijn tegenstander plotseling stevig beet met beide handen, hief hem met een ruk uit het zadel en drukte hem krachtig tegen een door de wind gevelde boomstam, zodat de hertog in dodelijke benauwenis geraakte.

'Boet nu voor wat je deze arme vrouw aangedaan hebt!' riep Parcival. 'Voorwaar, het is met je leven gedaan, als je haar niet dadelijk weer in genade als je gemalin aanneemt!'

'O wee!' riep Orilus. ‘Waar heb ik dit aan verdiend?'

'Ik zal je genade schenken,' antwoordde Parcival. 'Maar je hebt je vrouw laten boeten voor iets wat ik gedaan heb. Zij zelf is zonder schuld, daar ik als dwaze, onervaren knaap haar ring en kus ontroofd heb. Verzoen je daarom met haar. Daarna moet je naar Bretagne trekken, naar koning Arthur's hof en je in dienst stellen van een edele jonkvrouw die om mijnentwil door de maarschalk geslagen werd. Zeg haar, dat ik niet zal rusten vóórdat ik haar smaad gewroken heb.'

'Als 't niet anders zijn kan,' sprak de hertog, 'dan zweer ik je beide voorwaarden na te zullen komen.' Daarop liet Parcival hem los en Orilus ging tot zijn gemalin en verzoende zich met haar door een kus. Daarna reden ze alle drie tezamen verder.

Al spoedig kwamen ze bij de woning van een kluizenaar, ingemetseld in een rotswand. Hier woonde de vrome Trevrizent, een broeder van de zieke graalskoning Amfortas. Ze troffen hem zelf niet thuis; doch Parcival vond in de rots-woning een kistje met heilige relikwieën. Daarop legde hij de hand en verzekerde de hertog nogmaals plechtig, dat zijn gemalin onschuldig was.

Nu pas verdween bij Orilus de laatste twijfel. Hij omhelsde zijn lang versmade gemalin, bekleedde haar met zijn eigen zijden geborduurde mantel en beloofde haar voortaan opnieuw teder te zullen beminnen.

De verzoende echtgenoten verzochten Parcival hen naar hun tentenkamp te willen begeleiden, maar deze trok liever weer alleen verder. Dus namen zij afscheid van elkaar en hertog Orilus keerde met zijn gemalin terug naar het kamp, waar zíjn getrouwen hem jubelend ontvingen. Iedereen was blij, dat Jeschute weer in ere hersteld was. Zij waste zich en werd daarna door twaalf jonkvrouwen rijk gekleed en gekapt. Ook de hertog reinigde zich van bloed en stof. Daarna stegen beiden weer te paard en begaven zich naar het hof van koning Arthur om Parcival's opdracht uit tevoeren.

Eervol werden beiden door koning Arthur ontvangen. Doch hoe verbaasd was Kunneware, toen Orilus haar zijn diensten kwam aanbieden, want hij was haar broeder! Orilus vertelde haar over Parcival's dapperheid en ook, dat hij beloofd had haar smaad te zullen wreken. Heer Keye werd het, toen hij deze woorden hoorde, bang om het hart. Hij begon Parcival te vrezen. Ook hertog Orilus moest hij nu tot zíjn vijanden tellen, hij had immers diens zuster geslagen!

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