**12.Gawan en Antikonie**

Na een wekenlange rit door woud en heide, moeras en gebergte, kwam Gawan in het land Askalon. Daar ontmoette hij koning Vergulacht, die met vijfhonderd ridders op jacht ging. De koning groette de vreemde ridder en nodigde hem uit in zijn burcht Schanfanzun wat te rusten, waar zijn zuster Antikonie hem wel gastvrijheid verlenen zou tot Vergulacht zelf van de jacht terug zou komen. Gawan nam de vriendelijke uitnodiging aan en de koning liet hem door een van zijn ridders geleide geven naar de

burcht.

's Konings zuster ontving de gast en begroette hem met een kus, zoals het haar betaamde volgens de zeden die destijds aan het hof gebruikelijk waren. Zij nam Gawan mee naar haar kamer, onthaalde hem op vruchten en lekkernijen en onderhield hem met vriendelijk gebabbel.

Daar trad plotseling een van ouderdom al grijsharige ridder binnen. Toen hij de vreemde ridder in vertrouwelijk gesprek met de koninklijke maagd zag zitten riep hij dadelijk de burchtbewoners te wapen.

'Dat is de man,' schreeuwde hij, 'die des konings vader verslagen heeft en nu wil hij ook nog de dochter ontvoeren!'

Gawan vroeg de koninklijke maagd hem te beschermen tegen de wild aanstormende menigte. Antikonie, die de statige ridder lief gekregen had, nam hem bij de hand en samen vluchtten ze de torentrap op. Boven gekomen wendde Antikonie zich om en smeekte de burchtbewoners, die hen achterna kwamen, toch van een gevecht af te zien, daar de vreemde ridder haar gast was en niets kwaads gedaan had. Maar niemand sloeg acht op wat zuij riep en het begon er voor Gawan slecht uit te zien. Hij had zijn zwaard afgelegd, toen hij als gast de burcht binnen ging en was dus ongewapend, maar hij rukte de grendel van de deur en hield zich daarmee de aanvallers van het lijf. Een schaakbord, dat Antikonie in de torenkamer gevonden en hem gegeven had, gebruikte zij als schild. Antikonie aarzelde zelfs niet de schaakstukken te nemen en die de aanvallers naar het hoofd te gooien. Zo verdedigden zij de torenkamer en hielden de aanvallers buiten de deur.

Intussen kwam koning Vergulacht van de jacht terug en vernam van de oude ridder wat er gebeurd was. Hij geloofde wat deze van Gawan dacht en vuurde de zijnen aan tot nieuwe aanvallen op de ingesloten held. Ja, hij rustte zichzelf ten strijde tegen zijn gast!

Gelukkig was bij de koning diens neef, de landgraaf Kingrimursel. Deze kende Gawan en, verontwaardigd dat de wetten der gastvrijheid zodanig geschonden werden, joeg hij het volk weg en stelde zich aan Gawan's zijde. De andere ridders aarzelden, zij wilden niet tegen 's konings bloedverwant strijden. Nadat Kingrimursel de koning nog eens toegesproken had, waarbij hij het voor Gawan op nam, stak Vergulacht het zwaard in de schede en verleende Gawan weer vrede. Deze kon zich nu reinigen van de valse verdachtmaking: hij was met geen enkele slechte bedoeling gekomen en had ook des konings vader niet gedood.

's Avonds aan tafel vertelde koning Vergulacht hoe hij kort geleden in een tweegevecht overwonnen was door een ridder in rode wapenrusting, waarna hij had moeten beloven òf de heilige Graal voor hem te verwerven òf zich binnen het jaar bij de koningin van Pelrapeire te melden en haar de groeten van de Rode ridder over te brengen. Gawan begreep, dat deze ridder wéér Parcival geweest moest zijn. Hij beloofde Vergulacht in zijn plaats naar de Graal te zullen zoeken.

De volgende morgen nam hij afscheid van de koning en de wenende Antikonie, die hem nog eenmaal kuste. Daarna besteeg hij zijn paard Gringuljet en reed weg om de Graal te zoeken.

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