**20. Parcival wordt graalskoning**

Toen Kundrie, Parcival en Feirefisz het gebied van de Graal binnen reden, werden zij door een schaar van tempeliers met vreugde ontvangen. Zij sprongen van hun paarden en groetten Parcival met ontbloot hoofd, als hun nieuwe koning. Daarop leidden zij hem en zijn broeder naar de hoge zaal van de burcht Montsalvatsch.

Hier lagen honderd tapijten uitgespreid en er stonden vele rustbanken met zijden, geborduurde kussens. De beide broers ontdeden zich van hun harnas en trokken de prachtgewaden aan, die voor hen gereed lagen. Ook de andere graalsridders kwamen binnen en zetten zich op de rustbanken.

Daarop gingen Parcival en Feirefisz naar de zieke Amfortas, die in een vertrek naast de zaal op zijn kostbaar rustbed lag. De pijnen die hij te verduren had, waren steeds erger geworden. Geen geneesheer had hem tot dusver kunnen genezen. Om zijn kwaal zo veel mogelijk te verzachten, had men overal geurende kruiden rond gestrooid, een vuur van aloëhout brandde in de haard en op het rustbed lagen vele geneeskrachtige edelstenen, maar niets hielp; Amfortas leed schier ondragelijke pijn aan zijn wonde, die maar niet wilde helen.

Toen de zieke koning Parcival zag, sprak hij echter vol vertrouwen:

''Wees welkom, lieve neef. Lang heb ik op je gewacht, sedert het ogenblik, dat je me zo jammerlijk verliet. Indien je menselijk erbarmen voelt, o, maak dan nu een einde aan mijn nood! Vergun mij, dat ik de Graal acht dagen en zeven nachten níet aanschouwen mag, zodat ik in vrede kan sterven.'

Parcival wierp zich op zijn knieën en bad innig tot God, dat hij de zieke zou mogen verlossen van zijn kwaal. Daarna trad hij op het bed toe en vroeg vol deelname: 'Oom, wat deert u?'

En zie, een lichte glans omstraalde het gelaat van de lijder. In ridderlijke schoonheid verhief hij zich van zijn ziekbed; dankbaar reikte hij zijn neef de hand. Hij voelde geen pijn meer, met Gods hulp was hij door Parcival, die nu medelijden met hem getoond had, genezen! Samen gingen zij de zaal binnen, waar alle ridders opstonden en hen toejuichten. Allen verheugden zich over Amfortas' genezing en over de nieuwe, jonge graalskoning. Plechtig zwoeren zij hem trouw.

Ondertussen was de onvermoeibare Kundrie op haar muildier naar Pelrapeire gereden en had Kondwiramur de tijding gebracht, dat haar gemaal nu graalskoning zou worden en dat zij zich met haar beide zonen dadelijk naar Montsalvatsch moest begeven. Zij ging op weg. Toen Parcival gemeld werd, dat zijn trouwe gemalin naderde, trok hij haar met een schaar graalsridders tegemoet. Zij reden langs de kluizenaarswoning van Trevrizent. Hoe verheugde deze zich, toen hij hoorde, dat zijn broeder genezen was! Hij had er lange jaren voor gebeden. Maar Parcival gunde zich geen tijd om lang bij de oude kluizenaar te blijven; met ongeduld verbeidde hij het ogenblik, dat hij Kondwiramur zou weerzien.

De volgende morgen, het was nog heel vroeg, bereikte hij een bergweide, waar Kondwiramur die nacht met haar beide zoontjes in een tent had doorgebracht. Zij sliepen nog, toen Parcival de tent binnen kwam. Even bleef hij staan kíjken naar zijn vrouw en de knaapjes die aan weerszijden van haar lagen. Hij dacht daarbij terug aan de drie bloeddruppels in de sneeuw, die hij vijf jaar geleden op deze zelfde plek gezien had.

Met een kus op haar voorhoofd wekte hij toen Kondwiramur. Zij deed haar ogen open en herkende vol vreugde haar geliefde Parcival, die zij bijna zes jaar lang niet meer gezien had. Overgelukkig vielen zij in elkaars armen. Nu ontwaakten ook de kinderen. Parcival tilde hen één voor één op en omhelsde hen. Daarna gaf hij de regering over de landen Waleis, Norgal, Anjou en Brobarz over aan zijn zoon Kardeis. Deze werd nu voortaan opgevoed door hertog Kyot.

Maar de tweede zoon, Lohengrin, ging mee naar Montsalvatsch. Op weg daarheen kwam het hele gezelschap voorbij de kluizenaarswoning van Sigune. Parcival wilde ook haar het gelukkige nieuws mededelen, maar hij vond haar dood liggen naast de kist van haar geliefde. Parcival liet het deksel van de kist afnemen en behoedzaam legde hij het lichaam van zijn nicht naast dat van haar geliefde Schionatulander. Deze beiden, die elkaar zo lief hadden, waren nu in de dood verenigd.

's Avonds laat bereikten Parcival, Kondwiramur en hun gevolg de graalsburcht. Kaarsen en fakkels waren aangestoken en zij werden feestelijk ontvangen. Met vreugde begroetten Amfortas, Feirefisz en de overige ridders hun lieftallige koningin; maar de kleine Lohengrin was bang voor zijn wit en zwart gevlekte oom en wilde hem niet kussen.

Allen begaven zich nu naar de grotezaal, waar een heerlijk maal gehouden werd ter ere van het jonge koningspaar. De Graal schonk weer uit zijn wonderkracht en allen werden van spijs en drank voorzien. Feirefisz vroeg zich verbaasd af waar dat alles toch vandaan kwam, want hij kon de Graal, omdat hij geen Christen was, niet zien. Maar wel zag hij Repanse de Schoye, de draagster van de Graal en zijn hart ontbrandde in liefde voor haar. Zij beantwoordde ook die liefde en zei, dat ze bereid was zijn gemalin te worden en hem naar het verre Morgenland te volgen, als hij een Christen wilde worden. Feirefisz was hier van harte toe bereid en vroeg om dadelijk gedoopt te mogen worden. En zie, zodra dit gebeurd was kon ook hij de Heilige Graal in al zijn heerlijkheid aanschouwen.

Een paar dagen later werd het huwelijk tussen Feirefisz en de schone Repanse de Schoye gevierd en samen reisden zij terug naar zijn land. Zij kregen later een zoon, die Johannes genoemd werd en die, toen hij een man geworden was, in het Morgenland een priesterlijk koninkrijk, naar het voorbeeld van de Graal, stichtte.

In dat koninkrijk werd om de zoveel honderd jaar deze zelfde priesterkoning Johannes telkens opnieuw op aarde geboren.

[Eens, heel lang geleden, toen de Heiland op aarde was gekomen en voor de mensheid door de aardse dood was gegaan, om de erfzonde te overwinnen, was hij het die als “Vierde Koning” te laat in het Heilige Land was aangekomen, om het pasgeboren Christuskind nog als kind te aanschouwen. Maar hij kwam op de berg Golgotha aan nog vóór de Christus was gestorven aan het kruis en de Vierde Koning, knielde voor het kruis en sprak de woorden: *“Heden heb ik mijn Meester ontmoet.”* Daarna sloot de Christus de ogen en stierf. Maar deze “Vierde Koning” zou dus als Priesterkoning Johannes” op gezette tijden opnieuw op aarde incarneren. Nu was hij op aarde gekomen als de zoon van Feirefisz en Repanse de Schoye. En het was Hendrik de Zeevaarder – Grootmeester van de Orde der Tempelieren – die Christusorde heette – vanuit zijn paleis op de hoge rots van Sagres in Portugal zijn schepen de oceanen over stuurde om deze priesterkoning Johannes te vinden en samen met hem nog één keer een kruistocht te ondernemen – maar nu over zee – om de christelijke heilige plaatsen in Palestina te bevrijden zodat pelgrims op hun bedevaarten daar ongehinderd heen konden reizen.

Dat geheimzinnige land van de Priesterkoning Johannes hebben de kapiteins van de schepen van Hendrik de Zeevaarder nooit gevonden. Daarvoor in de plaats ontdekten zij talloze nieuwe eilanden en nieuwe zeeroutes.

Er wordt wel gezegd dat het Hendrik de Zeevaarder alleen om nieuwe eilanden en om handelsverbindingen te doen was. Maar volgens het Parcival epos waren het puur spirituele uitgangspunten – en geen economische - die aan de wieg stonden van de Nieuwe tijd, de renaissance en dus ook de tijd van de ontdekkingsreizen.]

Parcival intussen regeerde vele jaren in deemoed, kracht en vroomheid als graalskoning, verenigd met zijn lieftallige Kondwiramur. Hun zoon Lohengrin groeide op in dienst van de Graal als een dapper ridder. Eens verscheen er een schrift op de heilige schaal: 'Wanneer een graalsridder door God tot een vreemd volk gezonden wordt om onderdrukt recht te redden, dan mag niemand hem naar zijn naam en afkomst vragen.'

Eens gebeurde het dat de jonge hertogin Elsa van Brabant zich in moeilijkheden bevond. Haar vader was gestorven en om haar land te kunnen beheren moest zij trouwen met iemand die haar daarin met raad en daad zou kunnen bijstaan. Velen dongen naar haar hand, maar zij wilde met geen van hen trouwen. Tenslotte zou er een toernooi gehouden worden te Antwerpen en de winnaar in dit toernooi zou met haar trouwen. Vurig bad Elsa tot God om hulp.

En zie, de dag van het toernooi zag zij een bootje over de rivier naar haar toe komen. Het werd getrokken door een zwaan en erin stond een jonge schone ridder, die bereid was voor haar te strijden in het toernooi. Het was Lohengrin, die door de Graal naar haar toegezonden was. Hij werd de winnaar van het toernooi en Elsa en hij trouwden samen, maar hij liet haar beloven nooit naar zijn naam te vragen, of waar hij vandaan kwam. Elsa beloofde dit; vele jaren leefden beiden in geluk en vrede en verheugden zich over hun opgroeiende kinderen. Maar eens werd Elsa door een vriendin

beledigd, deze ging vóór haar de kerk binnen en zei dat Elsa niet wist wie haar man was, hij was misschien niet eens van adel!

Elsa werd bedroefd en, gekweld door onzekerheid, vroeg zij haar man toen toch wie hij eigenlijk was. Lohengrin zeide het haar, maar ook, dat hij nu voor altíjd van haar scheiden moest. De zwaan kwam weer aan zwemmen met het bootje en hij voer weg van Antwerpen Zoals hij gekomen was. Diep berouwde het Elsa nu dat zij de vraag gedaan had. Maar Lohengrin reisde terug naar de graalsburcht, waar hij later zijn vader Parcival opvolgde als graalskoning.

\*) Dit laatste is de legende de Zwanenridder

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