**15. Gawan en koning Gramoflanz**

Toen Gawan ontwaakte, dacht hij aan de doorstane gevaren en ook aan de schone Orgeluse. Waar zou zij toch gebleven zijn?

Het was nog vroeg in de morgen. Hij stond op en verliet het wonderslot. Vlakbij de poort was nog een hoge wachttoren. Gawan liep langs de wenteltrap naar boven en kwam in een ronde torenkamer. Midden in die kamer stond een zuil waarin zich alles afspiegelde wat in de omtrek van zes mijlen geschiedde. Gawan keek in de spiegels van die zuil en zag een wonderschone jonkvrouw met een ridder, beiden te paard. Zij reden in galop naar het veer, waar hij twee dagen geleden ook overgezet was. En toen hij nog wat beter keek, herkende hij in de jonkvrouw de schone, maar trouweloze Orgeluse.

Gawan ijlde de wenteltrap weer af, wapende zich en stormde de poort uit. Met een kort woord van dank aan de marskramer sprong hij op zijn paard en reed naar het veer. Hij daagde de vreemde ridder uit tot een tweekamp en rende zo heftig tegen hem aan dat hij hem dadelijk al uít het zadel stootte. Zonder zich verder om hem te bekommeren reed Gawan nu op Orgeluse toe en begroette haar.

Maar zij sprak honend: 'Gij zijt zeker trots op Uw heldendaden, dat ge het wonderbed en de leeuw ontkomen zijt? Ge deed beter naar de burcht terug te rijden en daar U door de vrouwen te laten verplegen! Of wilt ge mij nog steeds volgen?'

Gawan antwoordde ootmoedig: 'Vergun mij, dat ik mij weer verder aan uw dienst wijd. Want er is niets ter wereld, dat ik niet uit liefde voor u zou willen doen.'

'Volg mij dan,' sprak Orgeluse.

Niemand was gelukkiger dan Gawan, nu hij weer met de schone hertogin mee mocht rijden! Hij zond de overwonnen ridder in zijn plaats naar het wonderslot om zich te laten verplegen en draafde weg met Orgeluse. Al rijdend riep zij tot hem: 'Haal mij nu een krans van de laurierboom uit Klingsors woud!'

'Als 't anders niet is,' antwoordde Gawan. Wat zou ik voor U niet willen doen!'

Even later stonden ze voor een snel stromende, diepe rivier. Aan de overzijde was het woud waarover Orgeluse gesproken had.

‘Hier zal ik op U wachten,' zei zij. 'Gelukt het U over de rivier te springen en mij een krans te vlechten uit de takken van gindse laurierboom, dan hebt ge volbracht wat nog niemand voor U ooit heeft kunnen doen.'

Gawan liet zijn paard Gringuljet een goede aanloop nemen en dreef het met alle macht aan tot een sprong over de rivier; maar het sprong nog net niet ver genoeg en man en paard vielen in de stroom die hen met zich mee voerde. De hertogin wrong zich de handen en brak in tranen uit. Blijkbaar was Gawan haar toch niet geheel onverschillig. Tot zijn geluk kon Gawan een tak grijpen die zich over het water neigde. Daaraan trok hij zich op en bereikte zo de oever. Het paard Gringuljet stak hij daarna zijn lans toe en het trouwe dier beet zich daaraan vast en wist al zwemmend aan land te komen.

Nu was het verder niet moeilijk meer voor Gawan naar de laurierboom te gaan en daar een paar takken van af te breken.

Hij wond ze tot een krans en legde die om zijn helm. Maar juist wilde hij zijn paard weer bestijgen, toen een ridder in een groen zijden gewaad op hem toe sprong. Hij had een hoed met een lange pauwenveer op het hoofd en droeg een sperwer op de hand. Bars

roep hij tot Gawan: 'Hoe kunt ge het wagen van deze boom een tak te breken! Zeker heeft de schone Orgeluse U zo dwaas gemaakt. Zij wil zich op mij wreken, omdat ik haar geliefde in een tweekamp gedood heb. Sindsdien heb ik gezworen nooit meer met één ridder tegelijk te vechten, het moeten er minstens twee zijn. Verheug u daarom, dat ge alleen zijt. Slechts één-ridder tegen wie ik alleen wil strijden, dat is Gawan van koning Arthurs tafelronde. Want zijn vader heeft mijn vader gedood. Weet, dat ik koning Gramoflanz ben.'

Wapent U dan riep Gawan. ‘Want ik ben Gawan en ben bereid met U te strijden.'

'Indien gij Gawan zijt,' antwoordde de koning' 'Dan is het mij lief en leed tegelijk, dat ik u híer tref. Vóórdat ik met U strijd, moet ge mij eerst uw zuster Itonje tot gemalin beloven!'

‘Hebt ge mijn zuster lief?' vroeg Gawan. ‘Nu zie ik dat ge uitvluchten zoekt! Itonje is sedert jaren spoorloos verdwenen en niemand weet waar ze gebleven is.'

‘Zij is in Klingsors toverslot,' zei koning Gramoflanz, 'maar ik hoop haar daaruit te bevrijden; ik hoorde' dat Klingsor door een vreemde ridder op de vlucht gejaagd is.'

‘O, had ik dat geweten!' riep Gawan. ‘Pas van morgen ben ik uit het wonderslot gereden zonder te vermoeden, dat ook mijn zuster daar gevangen zat.'

‘Hebt gij dan de avonturen in het wonderslot doorstaan en de vierhond jonkvrouwen verlost?' vroeg Gramoflanz. ‘O, dan verzoek ik U dit ríngetje aan mijn geliefde ltonje te brengen.'

En hij gaf Gawan een kleine gouden ring,

‘Welaan, het zij zo,' sprak Gawan. 'Maar hoe moet het met die tweekamp worden?' En Gramoflanz antwoordde:

'Vandaag over twee weken, kom dan op de strijdweide bij Joflanze. Daar zullen wij ons meten en de oude vete uitvechten. Nodig ook koning Arthur en zijn Tafelronde daar uit, als getuigen van onze strijd.'

Gawan stelde zich hier mee tevreden en zo scheidde hij van koning Gramoflanz en keerde terug naar Orgeluse. Gramoflanz wees hem nog een plaats waar de rivier wat smaller was, zodat hij zonder moeite de andere oever weer bereikte. Orgeluse was ditmaal werkelijk blij hem weer te zien. Toen ze hem zag aankomen, met de laurierkrans om zijn helm, gleed ze van haar paard en viel voor hem op de knieën.

'Heer,' zo sprak ze. 'Ik ben het niet waard dat ge zulke zware beproevingen om mijnentwil doorstaan hebt. Vergeef me, dat ik het u zo moeilijk gemaakt heb. Eens was ik ook zacht en mild, zoals andere jonkvrouwen, tot Gramoflanz, die ik versmaad had, mijn geliefde Zidegast in een tweekamp doodde. Toen zwoer ik wraak. Ik wist dat Gramoflanz steeds wacht hield bij de laurierboom in Klingsors woud. Daarom lokte ik vele ridders daarheen, in de hoop, dat één van hen Gramoflanz zou doden. Maar allen lieten het leven in het wonderslot, of zij werden Klingsors dienaren, of zij verdronken in de stroom. Gij zijt de eerste die levend terug gekeerd is. Als dank bied ik U mijn liefde aan.'

'Vrouwe,' antwoordde Gawan, ‘ge maakt me van harte gelukkig. Ik beloof u bij mijn trouw, dat ik ook koning Gramofranz vandaag over twee weken bij Joflanze zal overwinnen.'

Hij omhelsde Orgeluse en kuste haar. Daarna reden ze samen terug naar het wonderslot. Onderweg vertelde Orgluse hoe vele ridders haar schoonheid reeds gehuldigd hadden en haar hun diensten hadden aangeboden. Slechts één was haar voorbij gereden zonder naar haar te kijken, een schone jonge ridder in rode wapenrusting.

'O vrouwe, wat weet ge van die rode ridder?' vroeg Gawan.

'Ach Heer,' sprak ze, 'het is nog niet lang geleden, dat deze ridder mijn burcht Logrois voorbij kwam. Vijf ridders die voor mij streden, overwon hij op het strijdperk bij het veer en hun paarden schonk hij aan de veerman. Toen ik hem echter mijn hand en mijn land tot loon bood om hem tegen Gramoflanz te werven, zei hij: ‘Ik heb een schonere vrouw, die mij liever is dan wie ook ter wereld; en voor mijzelf begeer ik slechts de Heilige Graal te mogen vinden.' Met deze woorden reed hij verder. Zeg mij nu, heb ik verkeerd gedaan hem mijn liefde aan te bieden?'

'Neen, sprak Gawan. 'Hij is de waardigste held die ik ken. Gij zoudt er waarlijk niet minder om geworden zijn, als hij U tot vrouw verkozen zou hebben.'

'Weer bij het wonderslot gekomen werden beiden door Klinsors ridders en koningin Arnive met haar vierhonderd jonkvrouwen vrolijk ontvangen. Het meest verheugde Itonje zich, toen zij haar broeder herkende. En zij bloosde, toen hij haar koning Gramoflanz' ring gaf, want zij beminde deze held reeds lang in stilte.

Daarop zond Gawan een bode naar koning Arthur en nodigde hem uit over twee weken met alle ridders en jonkvrouwen van de Tafelronde naar Joflanze te komen, om daar de tweekamp bij te wonen.

Daarna werd Gawans bruiloft met de schone Orgeluse met veel pracht en vrolijkheid gevierd.

**0-0-0-0**