**16. Weerzien bij Joflanze (20230114)**

Twee weken vergingen. Vreugde en geluk brachten ze het jonge paar, verlangen en hoop de vierhonderd vrouwen en jonkvrouwen, die de terugkeer naar hun verwanten verbeidden.

Op een morgen zaten allen in vertrouwelijk gesprek bij elkaar, in de grote zaal. Gawan vroeg toen de oude Arnive:

'Hoe kwam Klingsor er toch toe dit wonderslot te bouwen en allen daarin gevangen te houden?'

En Arnive vertelde: ‘Meester Klingsor was een nakomeling van de beroemde tovenaar Virgilius. Hij heerste als een machtige hertog over Capua en Napels. Maar hij leefde er maar op los, hield grote drinkgelagen op zijn kasteel en had een zwak voor schone vrouwen, die hij door toverkunsten aan hun echtgenoten ontvoerde. Nadat hij het echter gewaagd had zelfs koningin Iblis van Sicilië te ontvoeren, werd hij door haar vertoornde gemaal, koning Ibert, gevangen genomen en met harde hand gestraft. In blinde woede haatte hij sindsdien alle mensen. In de stad Persida leerde hij de Zwarte kunst. Koning Irot van Roschabins, de vader van koning Gramoflanz, schonk hem een berg met acht mijlen grond daaromheen; daarop liet Klingsor zíjn wonderslot bouwen. Hij wilde zich wreken op de gehele mensheid; daarom ontvoerde hij door zijn toverkunsten niet minder dan vierhonderd jonkvrouwen en sloot die op in zijn toverslot. De ridders die haar trachtten te bevrijden, doodde hij of maakte hen tot zijn dienaren door hen te betoveren. In zijn overmoed zwoer hij, dat degene die het avontuur met het wonderbed zou overleven, land en burcht van hem zou krijgen. Dus nu is alles Uw eigendom, heer Gawan en wij smeken u ons spoedig terug te laten keren naar onze woonplaats.'

Natuurlijk wilde Gawan aan deze wens graag gehoor geven en men kwam overeen, dat allen mee zouden trekken naar Joflanze.

Vandaaruit kon ieder dan weer terugkeren naar de plaats waar hij of zij vandaan kwam. Op diezelfde dag zag Gawan ook in de verte een schaar ridders en jonkvrouwen voorbijtrekken, in de richting van Joflanze. Aan hun wapenrustingen herkende hij de ridders van de Tafelronde.

Nu moest ook hij gaan. Hij koos vier van de edelste ridders, die te voren in Klingsors dienst gestaan hadden, als maarschalk, schatbewaarder, schenker en keukenmeester, om alles klaar te maken en uit te rusten voor de lange tocht. Daarna gingen allen op weg, te paard. De veerman, Plippalinot, zette allen over, waarvoor hij menigmaal heen en weer moest varen. Daarna reed men verder naar Joflanze. Op een grote weide voor de stad werden voor iedereen tenten opgeslagen, naast het kamp van koning Arthur, die een paar dagen te voren met de zijnen al aangekomen was. Groot was de vreugde over het weerzien.

Gawan begroette zijn oom, koning Arthur en diens vrouw, koningin Ginovère; en stelde Orgeluse als zíjn gemalin aan hen voor.

Maar nog groter was koning Arthurs vreugde, toen hij koningin Arnive zag, want zij was zijn moeder, die hij reeds lang verloren gewaand had!

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