**18. Parcival bij Trevrizent**

Nu waren er vier jaren verlopen sedert Parcival uitgetrokken was om de Graal te zoeken. Menig land had hij doorkruist, menig harde strijd uitgevochten. Op een dag reed hij door een donker dennenwoud en zag daar een kluizenaarswoning, uitgehouwen in een rotswand. Hij stond stil en vroeg door het venster of er iemand binnen was. Een zachte vrouwenstem antwoordde: 'Ja.'

Parcival bond zijn paard aan een boom vast en legde schild en zwaard er naast. Een bleke, magere vrouw trad uit de woning. Zij was gekleed in een grauw, harig gewaad en had een gebedenboek in de hand. Zij begroette hem met zachte woorden en nodigde hem uit even te gaan zitten. Parcival liet zich neervallen op een bank voor de woning en vroeg de kluizenaarster hoe zij zo alleen in het woud kon leven. Zij antwoordde:

'Voor mijn onderhoud zorgt de Heilige Graal. Elke zondagomt de graalsbode Kundrie en brengt mij zoveel als ik voor een week nodig heb. Ach heer, voor mijn voedsel behoef ik mij geen zorgen te maken; als ik anders maar niet zulk diep leed zou hoeven te dragen!'

Parcival verwonderde zich over deze woorden. Toen hij aan de hand van de vrome vrouw een ring bemerkte, vroeg hij schertsend:

'Voor wie draagt ge toch dat ringetje? Ik dacht, dat kluizenaarsters zich alle aardse liefde ontzeggen moesten.'

'Ach Heer,' antwoordde de vrouw bedroefd, 'spot niet met mij! Deze ring zou mijn trouwring zijn. Doch mijn verloofde, vorst Schionatulander, werd door hertog Orilus in een tweekamp gedood. Hier onder deze rotswoning ligt hij begraven.

'Dan ben jij dus Sigune!' riep Parcival en hij sloeg zijn vizier op, zodat ze zijn gezicht kon zien. Nu herkende Sigune hem ook en ze vroeg dadelijk:

'Heb je de Graal weer gevonden?'

Treurig schudde Parcival het hoofd en zei: 'Neen, al mijn zoeken was tevergeefs. Toch zal ik niet rusten vóór ik mijn doel bereikt heb. Geef mij dus raad, lieve nicht, hoe ik de weg naar Montsalvatsch kan vinden.'

'Zie je dit hoefspoor?' vroeg Sigune. 'Het is van het muildier van de graalsbode. Misschien kun je het volgen en zo de graals-

burcht bereiken. God helpe je op je tocht!'

Parcival dankte haar voor deze raad en steeg weer te paard, om het spoor te volgen. Maar al gauw raakte hij het kwijt in de bedding van een beekje. Mismoedig dwaalde hij door het woud.

Daar stond plotseling een ridder in blinkende wapenrusting op een prachtig paard voor hem en riep:

'Heer, hoe kunt ge het wagen in het woud van Montsalvatsch door te dringen? Daar zult ge voor boeten!'

Scherp blonk de speer in zijn hand en onstuimig viel hij Parcival aan. Maar deze zat vast in het zadel en hij beantwoordde de stoot van zijn tegenstander, zodat deze van zijn paard vloog en een steile helling af rolde. Maar Parcivals paard gleed uit en viel ook de helling af. Hijzelf kon zich echter nog net vastklemmen aan een uitstekende rotspunt. Het deed hem leed zo van zijn paard gescheiden te zijn. Voorzichtig keek hij over de rand van de afgrond en zag dat zijn paard en de vreemde ridder beiden de val overleefd hadden en langs een pad aan de overkant van de kloof weer omhoog klommen. Er bleef hem dus niets anders over dan het paard van den overwonnen ridder te bestijgen. Het was een mooi dier; op de zadeldekken was een witte duif geborduurd, het teken van de Heilige Graal. De ridder was dus een van de vierhonderd graalridders geweest.

Maar al reed hij nu op een graalspaard, toch vergingen er dagen en weken, zonder dat Parcival de graalsburcht vond. Op een koude morgen in maart, toen een dun laagje sneeuw de aarde nog bedekte, kwam hij een vreemde stoet tegen. Op blote voeten en in boetelingsgewaad schreed een oude ridder met zijn vrouw en twee dochters door de vers gevallen sneeuw; andere ridders, ook knapen en dienstmaagden volgden hen, allen barrevoets en met gebogen hoofd. Het waren pelgrims. Parcival liet zijn paard voor hen uitwijken en groette eerbiedig. Maar de oude ridder berispte hem, omdat hij op een zo heilige dag geharnast en gewapend rond reed.

'Wat geef ik om de loop van het jaar, het getal der weken en de namen der dagen,' antwoordde Parcival bitter. 'Ook ik diende eens God. Men zei mij, dat Hij uit elke nood kon helpen, doch mij heeft Hij slechts smaad in plaats van hulp gebracht.'

'Heer, spreek zulke zondige woorden niet,' sprak de grijsaard.

'Vandaag is het Goede Vrijdag, de dag dat Gods Zoon aan het kruis voor ons stierf. Indien gij geen heiden zijt, volg dan ons spoor. Dan komt ge bij de woning van de heilige Trevrizent, die zal U iets beters leren en Uw hart en gedachten van zonde bevrijden.'

Parcival was diep bewogen en het berouwde hem, dat hij zich zo van God had afgewend. Hij liet de teugels van zijn paard los hangen en dacht:

'Indien het heden de dag is dat God helpt, zo helpe hij ook mij en wijze mij de goede weg.'

En zie, het paard volgde het spoor van de pelgrimsschare en droeg hem naar de rotswoning, waar Parcival eens hertog Orilus de onschuld van zijn gemalin betuigd had en waar de vrome kluizenaar Trevrizent woonde. Deze was nu wel aanwezig en begroette Parcival met ernstige woorden:

'Heereer, wat dreef u ertoe heden geharnast hierheen te rijden? Stijg toch van uw paard en warm U hier binnen aan het vuur.'

Gehoorzaam stapte Parcival af en sprak vol deemoed: 'Ach heer, ik ben een zondig mens en ben gekomen om uw raad te vragen.'

'Gaarne wil ik U met mijn raad dienen,' antwoordde de kluizenaar, 'doch laat mij eerst uw paard onder die rotswand vastbinden. En als ge uitgerust zijt zullen we beiden varens en vers gras voor het dier gaan halen.'

Hij bond het paard vast onder de beschutting van een overhangende rots en ging daarna met Parcival zijn woning binnen. Daar liet hij hem zijn harnas uitdoen en een warm wollen kleed aantrekken. Parcival ging bij het vuur zitten op een leger van dorre bladeren en strekte behaaglijk zijn weer warm wordende leden.

'Zeg mij nu wat U bedrukt,' sprak Trevrizent.

'Ach Heer,' zei Parcival, 'al mijn vreugde en geluk zijn verdwenen, sedert God vertoornd op mij is. Reeds langer dan vier jaren dwaalde ik rond en vermeed het, enige kerk of kapel binnen te gaan, want God haat mij; Hij heeft mij nooit willen helpen.'

Trevrizent zuchtte diep en sprak: 'Zijt ge niet goed bij zinnen? Met koppige eigenzinnigheid laat God zich niets afdwingen. Slechts indien ge Hem trouw en standvastig dient, zal Hij Uw ziel weer ophelpen, want Hij zelf is getrouw.'

'Mij heeft al mijn trouw slechts leed gebracht,' zei Parcival.

'Vertel mij dan welk leed U drukt,' sprak zijn gastheer.

En Parcival antwoordde: 'Mijn hoogste verlangen gaat uit naar de Graal waar ik nu al jarenlang tevergeefs naar zoek. Ook draag ik leed om mijn geliefde vrouw, naar wie ik zeer verlang.'

'Dat ge naar uw gemalin verlangt, is juist en goed,' sprak Trevrizent. 'Maar de Graal kan niemand verwerven, of hij moet door des hemels raad daartoe uitverkoren zijn.'

'Hoe weet ge dat alles zo precies?' vroeg Parcival. 'Hebt ge de Graal misschien zelf gezien?'

'Ja, 'antwoordde Trevrizent, 'hij is me wel bekend, de kostbare edelsteen in de vorm van een schaal, die uit het Paradijs afkomstig is en waar eens het bloed van onze Verlosser in werd opgevangen. Vierhonderd edele ridders, tempeliers genoemd, hoeden het heiligdom op de berg Montsalvatsch. De Graal geeft hun spíjs en drank en verleent hun eeuwige jeugd. Ieder jaar op Goede Vrijdag daalt een witte duif neer uit des hemels hoogten en vernieuwt de wonderkracht van de Heilige Graal, door een kleine hostie er op neer te leggen. Op de rand van de schaal verschijnt dan in lichtend

schrift de naam van degene die tot de dienst van de Graal bestemd is; doch zodra dit schrift gelezen is, verdwijnt het weer. Slechts hij, die door het schrift tot graalsridder bestemd is, vindt de weg naar Montsalvatsch, maar hij moet alle hoogmoed en twijfel afleggen. De eerste koning aan wie de Graal was toevertrouwd, heette Titurel. Hij koos zich de tortelduif tot wapen, die sedertdien door alle tempeliers als teken van hun orde gedragen wordt. Ook aan uw paard heb ik dit teken opgemerkt en uw gezicht lijkt op dat van de graalskoning. Zeg mij nu wie ge zijt en hoe ge aan dat paard gekomen bent.'

En Parcival vertelde: 'Ik ben de zoon van koning Gachmuret van Anjou en het paard verwierf ik in ridderlijke tweekamp met een tempelier die mij aanviel.'

'Dan ben je het kind van mijn zuster Herzeloyde,' sprak de grijsaard. 'Ach Parcival, zwaar leed heb je je moeder aangedaan; uit droefheid over jou is zij zo jong gestorven.'

'Om Gods wil!' riep Parcival geschrokken uit, ‘wat zegt ge daar? Neen, neen, dat kan niet waar zijn! Indien ik werkelijk het kind van uw zuster ben, zeg mij dan de waarheid en drijf geen scherts met mij.'

'Het is mijn aard niet te schertsen,' zei Trevrizent. 'Zoals ik je zei, zo is het. Het hart van je arme moeder brak, toen je haar zo lichtzinnig verliet. Ook mijn tweede Zuster, Schoysiane, stierf jong bij de geboorte van haar dochter Sigune, die hier dichtbij als kluizenaarster woont. Mijn derde zuster, Repanse de Schoye, leeft echter nog; zij is de hoedster van de Heilige Graal; want weet, dat wij uit het geslacht der graalskoningen voortgekomen zijn. Titurel was mijn grootvader en zijn zoon Frimutel mijn vader. Deze laatste is niet lang graalskoning geweest, bij een toernooi werd hij dodelijk gewond en stierf. Na hem werd zijn oudste zoon Amfortas graalskoning; hij is mijn broeder en jouw oom. Eens ging hij op weg naar het morgenland, om tegen de heidenen te strijden. Maar door de schone Orgeluse liet hij zich hier van af leiden en verzaakte zijn plicht als graalshoning. Later werd hij in de strijd met de heidenen door een giftige speer gewond; deze wond is nooit meer geheeld. Hevige pijnen moet hij sindsdien lijden en de wonderdoende kracht van de Graal kan hem niet helpen. Door een graalsinschrift werd hem beloofd dat er eens een zuivere ridder zal komen, die hem door een vraag van zijn kwaal zal verlossen. Die ridder zal dan graalskoning worden en Amfortas' wonde zal genezen Maar de vraag moet uit zuiver medelijden voortkomen, niemand magde ridder et toe aanmanen. Ach, wel is er eens een ridder gekomen, maar de vraag heeft hij niet gedaan.'

Parcival Zuchtte diep. Maar Trevrizent onderbrak zijn verhaal en zei:

'Laat ons nu eerst voedsel voor je paard gaan zoeken. Ook voor ons zelf moeten we zorgen: het is al middag geworden en het ontbreekt mij hier aan elke spijs. Wortels en kruiden uit het woud zijn mijn voedsel, daarmee zul jij ook genoegen moeten nemen, zolang je mijn gast bent.'

Samen gingen ze het bos in. Parcival verzamelde gras en varens voor zijn paard en Trevrizent wist allerlei wortels en wilde kruiden te vinden, die hij in een bron schoon waste. Daarna genoten mens en dier de karige maaltijd. Toch smaakte het Parcival voortreffelijk en het gezelschap van de oude kluizenaar deed hem goed, na al die jaren van eenzaamheid. Na het maal sprak hij beschaamd:

'Lieve oom, ik kan het U niet langer verzwijgen. Ik ben de ongelukzalige ridder die op Montsalvatsch de ellende van de koning zag en niet durfde te vragen. O, val mij niet te hard over mijn dwaasheid en laat mij niet zonder troost van hier gaan.'

''Wat zeg je, neef?' riep Trevrizent. 'Hoe kon je nu zo je geluk verspelen! Werd je hart niet door medelijden bewogen bij de aanblik van Amfortas' lijden? Doch daarom moet je niet aan God vertwijfelen! Doe boete voor wat je toen verzuimd hebt, dan zul je weer genade kunnen vinden bij God.'

Zo troostte hij Parcival met liefderijke woorden en na nog lang en hartelijk met elkaar gesproken te hebben, legden beiden zich ter ruste. Hun bed bestond slechts uit bladeren en mos, een harde steen was hun kussen, maar Parcival sliep beter dan hij ín lange tijd gedaan had, want de woorden van zijn oom hadden rust en vrede in zijn ziel doen wederkeren.

Vijftien dagen bleef Parcival bij Trevrizent en liet zich tot het ware geloof inwijden. Met vreugde leed hij armoede en ontbering en berouwde zijn leven, zoals het tot nu toe geweest was. Toen hij afscheid nam, kuste de kluizenaar hem hartelijk en zei:

'Ik sta er borg voor dat je zonden nu vergeven zijn. 'Wees getroost en onversaagd, doe naar Gods woord, dan zal Hij met je zijn.’

Aldus weer met God verzoend ging Parcival welgemoed op weg.

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