**17. Strijd en verzoening**

Nu ontbrak alleen nog koning Gramoflanz op de strijdweide bij Joflanze, ofschoon koning Arthur hem door boden had laten melden, dat Gawan en hijzelf met de gehele Tafelronde al aangekomen waren. Gawan werd ongeduldig, dat zijn tegenstander zo lang op zich liet wachten. De volgende morgen stond hij voor dag en dauw al op. Hij deed zijn wapenrusting aan, nam zwaard en speer en besteeg zijn paard, om zich nog wat te oefenen voor de strijd.

Een dichte nevel hing nog over het veld. Daar zag hij bij de rivier een vreemde ridder te paard, die een tak van Gramoflanz' laurierboom aan zijn helm bevestigd had. Dat zou hij dus wel zijn, zeker stond hij daar al klaar voor de strijd. Nu, dan moest er maar dadelijk gestreden worden, al sliepen de andere ridders en vrouwen nog.

Met gesloten vizier reden beide ridders op elkaar in. De lansen stootten tegen de schilden; de paarden wankelden en beide ruiters werden door de schok uit het zadel geworpen. Bliksemsnel sprongen ze weer overeind en trokken hun zwaarden. Als hamerslagen vielen de houwen en de weide werd met stukken van hun schilden bestrooid. Geen van beide strijders wilde zich overwonnen geven; maar het leek alsof Gawans kracht gaandeweg afnam.

Nu kwamen de boden, die naar koning Gramoflanz gezonden waren, terug over de weide en zij zagen dat Gawan met een vreemde ridder streed. Wat schrokken ze, toen ze zagen dat hij reeds uit verscheidene wonden bloedde en door de overmachtige slagen van zijn tegenstander dreigde te bezwijken! Ontsteld riepen ze hem bij zijn naam. Doch nauwelijks hoorde de winnende ridder deze naam of hij week achteruit en wierp zijn zwaard weg.

'O, ik onzalige!' riep hij uit, 'wat moet ik horen? Gawan, ben jij het? Wee mij, dat ik zonder het te weten mijn beste vriend verwondde! Ach, mijn geluk heeft mij geheel en al verlaten!'

Verbaasd vroeg Gawan: 'Maar wie zijt ge dan, dat ge zulke jammerklachten aanheft om mijnentwil? Zijt ge dan niet heer Gramoflanz, die mij hier liet komen voor een tweestrijd? Och, mijn kracht heeft mij verlaten, tot nu toe hield ik nog stand tegen wie dan ook!'

De andere ridder sprak: 'Ik ben Parcival, je vriend.'

'Ah,' sprak Gawan, 'ergere dwaasheid is mij nog nooit overkomen! Het spijt me om ons beiden.

Hij wilde zijn lang gezochte vriend de hand reiken; maar een duizeling overviel hem, hij wankelde en viel in het gras. Parcival sprong op hem toe, maakte zijn helm los en kuste zijn hete voorhoofd. Al spoedig kwam Gawan weer bij.

Intussen kwam nu ook koning Gramoflanz aanrijden met een uitgelezen schaar ridders. Toen hij vernam, dat Gawan bij vergissing al met Parcival in plaats van met hem gestreden had, verschoof hij de tweekamp tot de volgende dag. Parcival bood aan nu in Gawans plaats voor hem te strijden, maar daar wilde noch Gawan noch Gramoflanz iets van weten. Koning Arthur echter nam Parcival weer in de Tafelronde op. Er werd vrolijk gegeten en gedronken. Toen het begon te schemeren, verliet Parcival het gezelschap en keek zijn uitrusting en wapens na. Daarna begaf de held zich vroeg ter ruste.

Reeds bij het eerste morgenlicht stond hij op, rustte zich uit ten strijde en reed de weide op, met gesloten vizier. Daar stond ook reeds koning Gramoflanz, die van strijdlust nauwelijks had kunnen slapen. Hij dacht niet anders, of het was Gawan die hem daar met gestrekte lans tegemoet reed. Zonder verder nog een woord te wisselen staken ze op elkaar los, dat de splinters in het rond vlogen. Toen beiden hun speer gebroken hadden, zetten zij de strijd met het zwaard voort. De vonken vlogen uit helm en harnas; Wijd in de omtrek weerklonken hun slagen! Intussen had ook Gawan zich voor de strijd gereed gemaakt. Hij woonde eerst nog de mis bij en galoppeerde toen door vele ridders en vrouwen begeleid, naar de strijdweide. Maar hoe verbaasd was hij wat hij daar te zien kreeg! Heer Gramoflanz, die anders slechts met twee ridders tegelijk wilde strijden, had het nu van Parcival alleen zwaar te verduren. Hij wilde zich juist voor overwonnen verklaren toen Gawan tussen beiden kwam en riep:

'Heer Gramoflanz, heden doe ik wat gij gisteren bij mij gedaan hebt! Rust nu uit en stel u morgen weer op voor de strijd!'

Koning Gramoflanz was op zijn beurt verbaasd te horen, dat hij niet tegen Gawan gevochten had. Doch hij stemde gaarne met dit voorstel ín en allen keerden terug naar het kamp. Maar Itonje vond het vreselijk, dat haar broeder en haar geliefde nog steeds op leven en dood met elkaar wilden strijden en zij bad en smeekte net zo lang tot beiden zich met elkaar verzoenden. Ook Orgeluse liet haar wrok tegen koning Gramoflanz varen en zo kwam een algemene verzoening tot stand. Koning Arthur gaf koning Gramoflanz zijn nicht Itonje tot gemalin en een vrolijke bruiloft werd op de vlakte van Joflanze gevierd. Slechts Parcival zat ernstig en zwijgend tussen de vrolijke bruiloftsgasten. Al vroeg trok hij zich uit het gezelschap terug naar de eenzaamheid van zijn tent. Verlangend dacht hij aan zijn gemalin Kondwiramur en aan de Heilige Graal, die hij nog steeds niet terug gevonden had.

Toen het begon te dagen, besteeg hij zijn paard en zonder afscheid te nemen reed hij heen.

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