**19. Parcival bij Feirefisz**

Nog echter was Parcivals tijd van beproevingen niet ten einde. Nadat hij al weer enige dagen gereden had, zag hij eens op een open plek in het bos een ridder te paard staan, met een zo mooie wapenrusting als hij nog nooit eerder gezien had. Zijn wapenrok was met schitterende edelstenen versierd, de zadeldeken was van een met gouddraad geweven kleed gemaakt en zijn schild was van asbest. Donker was zijn huidskleur; het was een dappere held uit het heidense Morgenland. Met vele schepen was hij over zee gekomen en vijf en twintig legerafdelingen stonden onder zijn bevel.

Maar nu was hij alleen uitgereden om het land te verkennen. Zodra Parcival en hij elkaar van verre maar zagen, spoorden zij hun paarden aan en stormden op elkaar toe. Beiden bleken meesters in de wapenkunst te zijn. De paarden hijgden en steunden, maar hun berijders bleven vast in het zadel zitten. Nadat ze een tijdlang geprobeerd hadden elkaar met hun lansen uit het zadel te stoten en dit niet gelukt was, sprongen zij van hun vermoeide paarden en streden verder met het zwaard. Elk van hen verwonderde zich in stilte over de kracht en dapperheid van de ander. Het was een strijd zoals Parcival er nog nooit een gestreden had! Maar de gedachten aan de Graal en aan zijn geliefde Kondwiramur gaven hem telkens weer nieuwe kracht. Ook de heiden scheen niet moe te worden. Na lange tijd gevochten te hebben gaf Parcival eindelijk zulk een hevige slag op de helm van zijn tegenstander, dat deze op zijn knieën viel. Doch Parcivals zwaard was in tweeën gebroken op het harde staal van de helm.

Snel stond de heiden weer op en hij riep: 'Waarlijk, indien Uw zwaard niet gebroken zou zíjn, dan zoudt ge mij overwonnen hebben! Nooit trof ik een dapperder tegenstander. Zeg mij hoe gij heet.'

Maar Parcival antwoordde: ‘Waarom moet ik het eerst mijn naam noemen, ik ben niet de overwonnene.'

'Nu dan zal ik de eerste zijn,' zei de heiden. ‘Feirefisz van Anjou heet ik en ben heerser over vele landen.'

'Van Anjou?' vroeg Parcival verbaasd. ‘Vergeef mij heer, maar Anjou is het land waaruit ik stam. Ik ben Parcival, de zoon van koning Gachmuret van Anjou.'

'Dan zijn wij broeders,' sprak Feirefisz, ‘want toen onze vader in het Morgenland was, trouwde hij daar met mijn moeder, de vorstin Belakane, die sedertdien nooit meer iets van hem gehoord heeft. Ik ben nu echter uitgetrokken om mijn vader te zoeken, of althans te vernemen wat er van hem geworden is.'

'Ook mij werd gezegd,' sprak Parcival, ‘dat mijn vader met een heidin getrouwd geweest was, vóórdat hij mijn moeder Herzeloyde huwde. Maar toon me je gelaat, of ik je daaraan herkennen kan.'

Feirefisz opende zijn vizier en nu zag Parcival, dat zijn gelaat wit en zwart gevlekt was, maar overigens precies zijn eigen trekken vertoonde.

'Ja, je moet mijn broeder zijn. 'riep hij uit en zij omarmden en kusten elkaar. Toen gingen ze naast elkaar in het gras zitten en vertelden hun wederzijdse lotgevallen. En daarna reden ze samen naar het hof van koning Arthur, waar ze met vreugde ontvangen werden. Een groot feestmaal werd te hunner ere aangericht en Feirefisz werd ook opgenomen als ridder van de Tafelronde.

Terwijl allen nog vrolijk aan tafel zaten kwam jonkvrouw Kundrie, de graalsbode, weer aanrijden op haar muildier. Maar ditmaal was ze niet boos en bracht goede tijding. Zij droeg een zwart fluwelen mantel met gouden tortelduiven er op geborduurd. Behendig sprong ze van haar muildier en boog voor koning Arthur. Daarna wendde zij zich tot Parcival.

'Heil voor jou, gij zoon van Gachmuret en Herzeloyde!' sprak zij. Je beproevingstijd is ten einde. God heeft je deemoedige zin erkend. Lang heb je geworsteld om de kroon van het menselijk heil te verwerven; nu is ze je geschonken, je bent uitverkoren tot koning van de Graal. Je naam is in lichtend schrift op de schaal verschenen. Kondwiramur, je reine gemalin zal met jou de hoogste troon van het wereld-al sieren en je zoon Lohengrin zal eenmaal je opvolger zijn. Want weet, nadat je van je gemalin bent weg getrokken, is haar een tweeling geboren. Kardeis, de oudste van deze tweeling, zal erfgenaam worden van de rijken waarover je tot nu toe koning was. Maar ie grootste vreugde zal het zijn de arme Amfortas van Zijn kwaal te verlossen. Daarom wens ik je nu heil, jij gezegende des Heren!'

Grote blijdschap vervulde Parcival bij het vernemen van deze boodschap en alle ridders en vrouwen van de Tafelronde verheugden zich over zijn geluk. Kundrie drong echter aan op spoedig vertrek.

'Kies je een vriend als begeleider,' zei zij tegen Parcival. 'En maak je klaar voor de vreugdevolle tocht.'

Feirefisz vroeg zijn broeder of hij hem dan mocht begeleiden en Parcival stond hem deze wens gaarne toe. Zij namen afscheid van de Tafelronde en volgden Kundrie naar Montsalvatsch.

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