იქ,სადღაც შორს, ჩიტებთან

-გიგა,დღეს ხო მოხვალ?

-კი,ძმაო,ხო იცი, მარტო არ დაგტოვებ!

-ჯიგარი ხარ, ძმა!

 გიგა სკოლაში წავიდა. ერთი ჩვეულებრივი დღეა, არც არის გამორჩეული სხვა დღეებისაგან.დიდ დასვენებაზე, როგორც ყოველთვის, ბუფეტში ჩავიდნენ ბავშვები,გიგაც. სამის ნახევარია, დამთავრდა გაკვეთილები.გიგაც ჩვეულებრივ გამოვიდა სკოლიდან და ჩვეულებრივად გაუდგა გზას. ბიჭები ნელნელა გროვდებიან,რაღაც ბანდას ემსგავსება ეს ყველაფერი. შეგროვდნენ,შეგროვდნენ და გაემართნენ ვერაზე.

-ბიჭებო, არ დამაღალატოთ, უბრალოდ დაველაპარაკები და მორჩა, მე იმ გოგოს არ დავუთმობ.

-სიცოცხლის ფასად რომ დაგვიჯდეს არ გავახარებთ იმათ ძმა!-იყო შეძახილი.

 ბინდდება დღის სინათლე ქრება, უკვე ისე დაბნელდა რომ თითსაც კი ვერ მიიტან თვალთან. ბნელა, ბნელა ისმის ხველების, ფეხის ბაკუნის ხმები. ცივა სუსხია როგორც იცის ხოლმე ღამ-ღამობით და წამიერად გაისმა მეორე ჯგუფის ფეხის ბაკუნისა და სიცილის ხმა.

-მოდიან, მოდიან-წაიჩურჩულა ერთ-ერთმა მათგანმა

ერთი ბიჭი წინ გაიჭრა, იმ ჯგუფიდანაც წამოვიდა ერთი მათგანი და ნახევარი საათი კამათობდნენ მეტად ამაღლებულ ხმაზე, იყო უწმაწური სიტყვებიც. ჩანს, რომ აირია ყველაფერი, ერთ-ერთმა ხმამაღლა შეიკურთხა და დაარტყა მოწინააღმდეგეს მეორემ დანა იშიშვლა, ბიჭი მკლავში დაიჭრა,სიბნელიდა ხმა ისმის, ვერ ვხედავთ მაგრამ ხმა ისმის, ისმის გოდების და კვნესის ხმა. იქ ქვემოთ ბიჭები ერთმანეთს ებრძვიან დანით და აი , გიგაც მარტოა ოთხ ბიჭში, დანარჩენები არ ჩანან, გიგა ცდილობს უშველოს მკლავში დაჭრილ მეგობარს, არ ტოვებს მგლებში, ხროვაში მარტო.აგერაგდია უსულო საგანი, თუ ადამიანია? ისიც ბიჭია, მაგრამ გვამია უკვე, გიგამ ერთი გაიბრძოლა ერთიღა და იგრძნო როგორ შესო ფეხში დანა, მერე ყელში, ღრმად ღრმად მიდის წვეტიანი დანა გიგა კი ვერ აჩერებს, იგრძნო ზურგი როგორ გაეპო და სადღაც შორს შიგნით ჩატყდა ყინული, ბიჭი არ კვდება, ცოცხალია და ერჭობა დანები, თითქოს ეკლების აკლდამაშია. მორჩა, დამთავრდა, გიგამ იგრძნო პირში სისხლის გემო თითქოს სასიამოვნოო, გამაბრუებელი. დაეცა ეს სხეულიც მიწაზე , ჩავარდა ტბაში სისხლის ტბაში, იძირება გიგა საკუთარ სისხლში და ხუჭვს თვალებს სადაც ანათებს ზეცა. ტკივილი გაქრა, გიგა კვდება, ჰაერი უნდა და არ აქვს, ვერ სუნთქავს,გული ტკივა თითქოს ჰაერის ნაკადი ერთბაშად ამოვარდა სიღრმიდან თვალები პრიალებს და ბოლო ცრემლი სწყდება ქუთუთოს

-მე, მინდა...იქ,...სადღაც შორს... ჩიტებთან მოსწყდა ტუჩებს ბოლო სიტყვები.

 გათენდა. პოლიცია, სასწრაფო, ორი სისხლში ჩაძირული გვამი და ხალხი, ერთი მოკვდა , გაფრინდა ჩიტეფთან ზეცაში. გიგა კი გადარჩა. წაიყვანეს საავადმყოფოში, ვაი ამ გადარჩენას ექიმები ამბობენ რომ მოზარდს სისხლი არ აქვს, რომ უმკურნალონ აღარ აქვს სისხლი ოცდაოთხ საათიანმა გადასხმებმა გააფერადა გიგას შავი სხეული, შეეტყო სიცოცხლის ფერები, მაგრამ გულის ძგერა აღარ ისმის, დეფიბრილატორის დარტყმები ისეთი ძლიერია ცხენის წიხლს გავს ნაწამები სხეული ოდნავ ირხევა, ეთილის სუნს შეერია გიგას დამწვარი კანის სუნი, გაისმა უკანასკნელი ყრუ გვემა და გიგას თვალთან გაიბრწყინა მასთან ერთად გარდაცვლილმა ცრემლმა. გვამია უკვე გიგა, უსულო, სულმა დიდიხანია დატოვა და გაფრინდა იქ, სადღაც შორს, ჩიტებთან ცის კამარაზე დაიდო ბინა ვარსკვლავებს შორის.

-გიგა, გიგა, შვილო!- ისმის მამის ხმა და მუხლებჩაჩოქილი კაცის სილუეტი მოჩანს -ერთადერთო, ჩემო ბიჭო, ჩემო იმედო, წახვედი და გაფრინდი.

 მთასავით კაცი ჩაჩოქილი ტირის, ხელებაფარებული სახეზე არაფრის იმედით.

 გიგა წავიდა, იქ სადღაც შორს ჩიტებთან.