**გაკვეთილი მუზეუმში**

დაიწყო ახალი სასწავლო წელი და ჩვენც შევუდექით აღმართს, ვეუფლებით მეცნიერების საფუძვლებს. თითქმის ყველა საგანი საინტერესოა, მაგრამ განსაკუთრებით გვიყვარს ქართული ენა და ლიტერატურა, ალბათ, მშობლიურია, გულთან ახლოს არის და იმიტომ. მთელი მონდომებით ვეუფლებით ჩვენი სასიქადულო მწერლების შემოქმედებას: ვაჟას, აკაკის, ილიას... წელს შევისწავლეთ სიმონ ჩიქოვანი. ჩვენი რაიონი განთქმულია დიდი კონსტანტინეთი, ალექსანდრე აბაშელით, დუტუ მეგრელით, ვამაყობთ, რომ მათთან ერთად არის სიმონ ჩიქოვანი, რომელიც მთელი ცხოვრება მსახური იყო ქართული სიტყვისა.

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლების (ჯულიეტა მაისაია, ეკა რუსია) ინიციატივითა და სკოლის დირექტორის (ქალბატონი ჯილდა ცომაია) თანადგომით გადაწყდა გაკვეთილი სიმონ ჩიქოვანის სახლ-მუზეუმში ჩაგვეტარებინა.

სოფელი ნაესაკოვო, აი, ის ადგილი, სადაც დაიმადა და აღიზარდა სახალხო პოეტი სიმონ ჩიქოვანი. მოსწავლეებმა გაკვეთილზე მიმოიხილეს სიმონ ჩიქოვანის ცხოვრება და მოღვაწეობა. სიმონ ჩიქოვანის უმთავრესი თემა სამშობლოა, მისი ლექსები გამთბარია მამულზე ფიქრით, ზრუნვით, მის მიმართ უსაზღვრო სიყვარულით. სიმონ ჩიქოვანი შეყვარებული იყო ქართულ ლექსსა და სიტყვაზე. ,,ქართული სიტყვა თავთავია. ხილია, ნაყოფია, იგი მტევანია, ქართული სიტყვა უკვდავია. იგი სულის სასწორზე ავწონე“ - ამბობდა პოეტი. გიორგი ლეონიძემ სიმონ ჩიქოვანს ,,ახალი ლექსის ჩუქურთმის მჭრელი უწოდა. 1941 წელს, მცხეთაში არქეოლოგიური გათხრებისას გახსნენს დიდგვაროვანი ქალის - სერაფიტას საფლავი, სადაც ჩონჩხთან ერთად იპოვეს უამრავი სამკაულიც, რომელიც მიცვალებულისთვის ჩაეყოლებინათ. ბროწეულის ხის ფესვს გაერღვია სერაფიტას სამარხი და სამაჯურში გასულიყო. ამ ამბავს პოეტმა უძღვნა ლექსი ,,ბროწეული პიტიახშის სამარხზე“. ,,ბროწეულო, ბროწეულო, გადმოფრინდი, შენი რტო და შენი ჩრდილი დამაფარე!...’’

აუხდა პოეტს სურვილი, - მის საფლავზე დარგულია ბროწეულის ხე, რომლის ფესვებ ქვეშ ჩადგმულია მისი მეუღლის - მარიკას ფერფლის პატარა ყუთი.

აქვე ჩავატარეთ პოეზიის ხუთი წუთი. წავიკითხეთ სიმონ ჩიქოვანის ლექსები. შემდეგ დავათვალიერეთ სახლ-მუზეუმი.

შთამბეჭდავი იყო ის დღე... შთაბეჭდილების წიგნში გავაკეთეთ ჩანაწერი. გადავიღეთ სამახსოვრო ფოტოები. იქედან კიდევ უფრო ამაყნი დავბრუნდით, რადგანაც დიდი სახალხო პოეტი ჩვენი თანარაიონელია.

მადლობას ვუხდით მუზეუმის მესვეურთ თბილი მიღებისათვის.

 **ნოღოხაშის საჯარო სკოლის მერვეკლასელები.**