**11. De avonturen van Gawan**

Na het afscheid van Parcíval was Gawan teruggereden naar het kamp. Parcival had veel indruk op hem gemaakt en het verlangen om de Graal te zoeken was nu ook in hem ontwaakt. Hij was heel anders dan Parcival, veel bedachtzamer, maar als het erop aan kwam, even dapper. Hij vocht niet graag, maar een lafaard was hij niet. Toen het besluit om ook de Graal te gaan zoeken eenmaal bij hem vast stond, liet hij zich door niets of niemand meer weerhouden. Hij nam afscheid van zijn oom, koning Arthur en reed weg. Koning Arthur keerde terug naar Nantes, naar zijn burcht. De vrolijke stemming van de Tafelronde was, na het heengaan van Parcival, verdwenen. Vele ridders vroegen verlof om heen te gaan en zich in strijd en avonturen nieuwe roem te verwerven.

Gawan wist niet welke weg Parcival gereden was. Op goed geluk reed hij een paar dagen voort en de derde dag zag hij een leger, bestaande uit ruiters en voetvolk. Het werd aangevoerd door koning Meljanz van Lis. Hij wilde strijden tegen koning Lippaut, omdat diens oudste dochter Obie geweigerd had hem, koning Meljanz, te beminnen, zolang hij zich geen roem verworven had door ridderlijke daden. Nu wilde hij haar eens laten zien wat hij waard was en rukte met zijn leger op tegen de sterke rotsvesting Bearosch, waarheen Lippaut zich met de zijnen teruggetrokken had.

Gawan overlegde bij zichzelf aan welke kant hij mee strijden zou; waar zou hij de meeste roem kunnen verwerven? Na enige aarzeling wendde hij zich tot de vesting om die te helpen. De burgers lieten hem, daar híj alleen was, rustig de stadspoort door

rijden. Een steile weg voerde omhoog naar de burcht en boven gekomen liet Gawan zijn paard even uitrusten in de schaduw van een linde. Op de trans van één der torens van het slot stonden Lippauts gemalin en haar beide dochters, Obie, de oudste, en Obilot, die pas tien jaar oud was. Toen zij zagen, dat een ruiter onder de linde stil hield sprak de moeder: ‘Wie zou ons daar te hulp komen? Obie meende, dat het een koopman was, maar Obilot riep verontwaardigd: 'Schaam je, hoe kun je nu zoiets denken! Dat is geen koopman, Zijn voorkomen is zo edel en schoon, dat hij slechts een ridder zijn kan. Ik wil hem als mijn held uitkiezen!'

Gawan hoorde wel hoe zij daar boven over hem praatten, maar hij deed alsof hij niets gehoord had. Daarop zond Obie een knaap naar hem toe en liet hem vragen wat voor waren hij te koop aanbood, doch Gawan joeg hem met barse woorden weg. Toen wendde Obie zich tot haar vader en vroeg hem die brutale handelaar te laten grijpen en opsluiten. Maar toen vorst Lippaut de statige held zag, nodigde hij hem vriendelijk uit binnen te komen en verzocht hem bijstand te willen verlenen. Gawan aarzelde, hij voelde zich door Obie beledigd. Maar toen de kleine Obilot op hem toe sprong en hem smeekte haar ridder te willen zijn, stemde hij toe en beloofde aan de strijd te zullen deelnemen. Vol vreugde zocht Obilot nu naar een passend teken voor hem. Het moest iets van haarzelf zijn, maar ze had alleen een pop. Dat was te kinderachtig, liever nam ze, zonder zich verder nog te bezinnen, een mouw van haar mooiste zijden gewaad. Stralend liep ze ermee naar Gawan en deze hechtte dit zegeteken vriendelijk lachend aan zijn schild.

De volgende dag werd een uitval gewaagd, met Gawan en koning Lippaut als aanvoerders. Een hevig gevecht ontstond en eerst werd koning Lippauts leger tot vlakbij de stad teruggedreven.

In het vijandelijk leger streed ook een vreemde mee, een ridder met een rode wapenrusting!

Koning Meljanz zelf streed steeds vooraan, het ontbrak hem waarlijk niet aan moed. Hij en Gawan kwamen tot een tweestrijd en Gawan wondde hem aan de rechter arm en dwong hem zich over te geven. Als gevangene werd koning Meljanz de vesting binnen gevoerd. En omdat hij de aanvoerder was, besliste dit de strijd: koning Lippaut en de zijnen hadden gewonnen.

De ridder in de rode wapenrusting had ook enige gevangenen gemaakt. Hij zond hen terug naar de burcht met de woorden:

'Legt de gelofte af, dat jullie koning Lippaut vragen zult koning Meljanz tegen jullie uit te wisselen. Maar als hij dit niet wil doen, helpt mij dan de Graal te zoeken.'

'Wij weten niets over de Graal,' antwoordden de gevangenen.

'Trekt dan naar Pelrapeire,' sprak de vreemde held. En geeft U over aan koningin Kondwiramur. Zegt haar, dat degene die jullie gezonden heeft ééns voor haar streed tegen Kíngrun en Klamide en dat hij nu het grootste verlangen heeft naar de Graal en naar haar tedere liefde.' Na deze woorden reed hij treurig weg.

Vorst Lippaut, Gawan en de andere ridders zaten aan tafel toen de gevangenen binnen kwamen en hun boodschap overbrachten. Gawan begreep dadelijk, dat de vreemde ridder niemand anders geweest kon zijn dan Parcival. En in stilte dankte hij God dat Hij hem ervoor bewaard had met zijn vriend in tweestrijd te geraken. Hij herinnerde zich weer het doel waarom hij uitgetrokken was en wilde nu ook niet langer meer in Bearosch blijven. Hij gaf de gevangen koning Meljanz over aan de jonge Obilot en sprak:

'Omdat ik voor dit meisje gestreden heb, zijt gij nu haar gevangene. Zij mag met U doen wat haar hart haar ingeeft.'

Obilot bracht koning Meljanz bij haar zuster.

'Heer,' sprak ze, 'daar ge nu mijn gevangene zijt, geef ik u over aan mijn Zuster Obie; zij zal voortaan Uw meesteres zijn!'

Obie, die al lang berouw had van haar harde woorden en die nu ook koning Meljanz erkend had, omhelsde en kuste hem onder tranen. Vorst Lippaut gaf het jonge paar de vaderlijk e zegen.

Nu nam Gawan afscheid. Ongaarne zagen allen hem vertrekken. En Obilot smeekte: 'Och Heer, neem mij toch mede!' Maar dit kon nu eenmaal niet. Met moeite wist haar moeder het jonge meisje er toe te brengen haar held los te laten. Vorst Lippaut gaf Gawan met zijn ridders nog een eind weegs geleide.

Daarna reed Gawan eenzaam verder door een donker dennenwoud.

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