„მწვანე პლანეტა“ შედგება ტყეების ,დაცული ტერიტორიებისა და პარკებისაგან. საქრთველოშიც მრავლადაა ასეთიადგილები. ზედა ბზვანის საჯარო სკოლის ეკო კლუბ „აისის“ წევრებმა აღმოაჩინე საქართველოს ფარგლებში ვესტუმრეთ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში,კერძოდ სოფელ გორაბერეჟოულში არსებულ დენდრო;ოგიურ პარკს,რომელიც XVII საუკუნეში დაუარსებია აფხაეთიდან ჩამოსულ თავად შარვაშიძეებს-ერისთავებს.

მეგზურობას გიდი/დარაჯი თეიმურაზ ჯანბერიძე გვიწევს. გიდი 15 წელია დენდროლოგიურ პარკს და ციხეს ხელმძღვანელობს, ტურისტებსა და დამსვენებლებს ისტორიულ ადგილს აცნობს.პარკში შესვლისთანავე მარცხნივ ხე-მცენარე უთხოვარი გამოჩნდა... ურთხელს მეორე სახელი უთხოვარი თამარ მეფის დროს შეერქვა... ერთ გლეხს ხეივანი გაუშენებია, ხე მოსწონებია, თუმცა თამარ მეფეს უარი უთქვამს, ამიტომ ხეს უთხოვარი დაერქვა. თამარ მეფემ მცენარე აკურთხა და წმინდა ხედ შერაცხა. უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ამ ხის ჯვარზე გააკრეს, ნოეს კიდობანიც ამავე ხის მასალით დამზადდა. უნიკალური კორომი წითელ წიგნშია შესული, მორწმუნეებს სახლში ნაკურთხი ბზა შეაქვთ, უთხოვარს მსგავსი რელიგიური დატვირთვა აქვს.

ბაღს მივუყვებით, - აქ არის გინკობილობა, ფოთლოვანიდან წიწვოვანში გარდამავალი მცენარე, წამალ ბილობილს ამზადებენ, მამულში მიხეილ ერისთავმა ჩამოიტანა. აქვეა გიგანტური სექვოია, მამონტის ხეს ეძახიან, სიმაღლეში 60-100 მ. იზრდება, სიგანეში 200 მ. ფესვები აქვს, 150 მ. სიღრმით. ხე 2000 წელს ცოცხლობს. ექიმმა კემფერმა 1769 წელს ჩრდილოეთ ამერიკის სამხრეთ ნაწილში აღმოაჩინა. ჰოლანდიაშიც აქვთ გაშენებული. ხამეციაპარისი ჩინეთიდან შემოიტანა, იშვიათი ჯიშის მცენარეებია, - კანფეტის ხე. ჩინური ვარდი, იაპონური მარწყვის ორი ხე სექტემბერში ყვავის, მთელ ეზოში მარწყვის სუნი ტრიალებს. კვიპაროსები, ხე ტიტა, ვაშვლნარი, წიფლნარი, აკაციის პარკი, უნიკალური წიწვოვანი და ფოთლოვანი მცენარეები. 2000 ხე-მცენარეა აღრიცხული, თუმცა სრული ჩამონათვალი არ გვაქვს.

პარკს 8 ჰა ბზის ბორდიულები შემოავლო და ჯვრის ფორმა მისცა.
ერისთავების ოჯახის ახლობელი იყო მერი შერვაშიძე, ის ჩოხატაურელ გიგუშა ერისთავს გაჰყვა ცოლად, მერი იხსენებდა, - გელათის მონასტერში ჯვრისწერის დროს დიდი აღნაგობის კაცი მთელი დღე თვალს არ მაშორებდა, მას შემდეგ არ მინახავსო, - ეს კაცი გალაკტიონ ტაბიძე იყო. გორაბერეჟოულში აკაკი წერეთლის რჩევით, რაფიელ ერისთავმა და სიმონ გუგუნავამ პირობა დადეს, რომელი მათგანი უკეთ გალექსავდა გრიგოლ რჩეულიშვილის რომანს „თამარ ბატონიშვილს“, ორივე ავტორის „თამარიანი“ 1888 წელს გამოიცა. სიმონ გუგუნავამ პოემის პირველი სტროფები ერისთავის მამულში დაწერა. „თამარიანმა“ დიდი პოპულარობა მოიპოვა. მიხეილის გარდაცვალების შემდეგ მამულის მართვას მისი შვილი, ანდრია ჩაუდგა სათავეში. ის თვითნასწავლი აგრონომი იყო. მიხეილის ერთ-ერთ ძმას გიორგის ცოლად ჰყავდა ოდიშის მთავრის გრიგოლ დადიანის ქალიშვილი მარიამი. ცოლ-ქმარი ერკეთის მონასტერშია დაკრძალული.
ექვსი ნაძვის უცნაურ განლაგებას მივუახლოვდით, გიდი გვიხსნის, - ერისთავები ექვსი დედმამიშვილი იყვნენ, 4 ძმა და 2 და. ნაძვები წრეში დარგეს, აქ სხდებოდნენ და სხვადასხვა საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებდნენ. ჰქონდათ კარის ეკლესია, ჩვენი ინიციატივით, ჯვარი აღვადგინეთ. აქვეა გურული ფაცხა, რომელიც 15 წლის წინ მოეწყო, ყოველ 14 ივლისს ნოდარ დუმბაძის საიუბილეო საღამოს აღნიშნავდნენ.