,,ქართული ენა უკეთესი მომავლისთვის“

მე წარმოშობით სომეხი ვარ, მაგრამ დავიბადე და გავიზარდე საქართველოში და მას ვთვლი ჩემს სამშობლოდ. რატომ? ჩემი წინაპრების საფლავები აქ მეგულება. ქართველმა ხალხმა მიწილადა თავისი წილი ჰაერი, წყალი და მიწა. მე რა მევალება სანაცვლოდ? მიყვარდეს მისი ტკბილი „ხმათა ხავერდების და ღმერთების ენა“. არ მეცოდინება ქართული? ურთიერთობას ვერ დავამყარებ ჩემს თანამემამულეებთან და ვიქნები არაკომფორტულ მდგომარეობაში, ვერ ვიმუშავებ სახელმწიფო დაწესებულებაში საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე. ჩემივე ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა ვიცოდე სახელმწიფო ენა.

მე ქართული, ვფიქრობ, კარგად ვიცი, მაგრამ მარტო ენის ცოდნა არ მიმაჩნია საკმარისად. ვცდილობ ზედმიწევნით ვისწავლო ქართველი მწერლების შემოქმედება, რადგან იგი მართლა ღირსია საფუძვლიანი შესწავლის. მსოფლიოში უამრავი ენაა და მათ შორის მხოლოდ 14-ს აქვს ანბანი მათ შორისაა სომხურთან ერთად ქართული ენა. მე მაქვს საშუალება წავიკითხო ქართულ ენაზე შოთას უკვდავი „ვეფხისტყაოსანი“, ნ. ბარათაშვილის „ბედი ქართლისა“, ვაჟას პოემები და გალაქტიონ ტაბიძის პოეზია. ერთი სიტყვით

„რა რიგ კარგია, სამშობლოვ,

შენი მტკვარი და რიონი,..

შოთა, ილია, აკაკი,

ვაჟა და გალაქტიონი“

სწორედ ქართული ლიტერატურის და ისტორიის შესწავლამ განაპირობა ჩემი განსაკუთრებული სიყვარული ქართველი ხალხისა და „მრავალჭირვარამგადანახადი“ ქართული ენისა. მახსენდება მ. მაჭავარიანის ლამაზი სიტყვები: „ქართული მარტო ენაა? ქართული ქართველთ რწმენაა,“ მხოლოდ ქართველებისა არა, ჩვენიც.

მადლობა ღმერთს, რომ ქართულს ვფლობ და შემიძლია ყველა იმ სიკეთით სარგებლობა, რასაც იწვევს ენის ცოდნა.

ვამაყობ შენით ჩემო სამშობლო, მჯერა შენი აწმყოსი და მომავლისა და მინდა გჯეროდეს, თუ გაგიჭირდა არავის დავანებებთ შენს მიწა-წყალს, ქართველებს გვერდით დავუდგებით, მის დასაცავად აღმდგართ გაგვამხნევებენ წინაპართა საგმირო საქმეები, ნაკადად მოჩუხჩუხე სისხლი ღიმილის ბიჭებისა.

ნატალი პეტროსიანი

სსიპ ქალაქ თბილისის N104 საჯარო სკოლის

X კლასის მოსწავლე