,,ქართული ენა უკეთესი მომავლისთვის“

 “ერთხელ სიზმარში ვნახე სამშობლოდან შორს ვიყავი,

 თბილისი მენატრებოდა და სახლის წინ მრგვალი ბაღი,

 მთაწმინდა და სოლოლაკი, ნარიყალა, ბაგები,

არ მეგონა ჩემს სამშობლოს თუკი ისევ ვნახავდი.

 გამეღვიძა მწარე ოფლმა მთლიანად დამასველა,

 თურმე სიზმარი ყოფილა და გულმაც დაისვენა.

 აღარ მინდა მსგავსი განცდა, ღმერთო გადამარჩინე,

 ამარიდე სხვაგან ყოფნას, თბილისში დამარჩინე.”

მიყვარს საქართველო და მისი ენა, მისი არცოდნა წუთითაც ვერ წარმომიდგენია. აბა რა ვიქნებოდი ენის უცოდინარი?

 ვერავისთან კონტაქტს ვერ შევძლებდი.

ქართული ენის ცოდნა საქართველოში მცხოვრები ყველა ადამიანისთვის აუცილებელია. ეს არის ქართველებთან ინტეგრაციის ერთადერთი საშუალება. არ გვეცოდინება ენა? ვერ შევძლებთ უმაღლესი განათლების მიღებას, ნორმალურ თანამდებობაზე მუშაობას, მოსახლეობასთან ურთიერთობას. ეს მართლაც დაუძლეველ პრობლემებს შეგვიქმნის.

ქართული ენა რომ შევიყვაროთ, სიტყვაკაზმულ საუკუნოვან ქართულ ლიტერატურას უნდა გავეცნოთ. მე თავს ბედნიერად ვგრძნობ, რადგან შემიძლია ქართველ თანატოლებს გავეჯობრო შოთას, ილიას, აკაკის, ვაჟას და ნიკოლოზ ბარათაშვილის ცოდნაში.

მე მინდა ვიცხოვრო საქართველოში და ჩემი თანამემამულეების გვერდით ვიყო ჭირსა და ლხინში და ახალი ქართული სახელწიფოს მშენებლობაში ჩემი წვლილი შევიტანო.

თავს ბედნიერად ვთვლი, რომ აქ ამ მიწაზე დავიბადე, აკი გალაქტიონი ამბობდა, დავეთანხმები „არსად ისე არ მღერიან, როგორც აქ, ამ ქვეყანაში.“ ყველასათვის კარგად ცნობილი ფაქტია, რომ

საქართველოა ერთადერთი ქვეყანა, სადაც არ ყოფილა ებრაელთა მოძულეობა, ტოლერანტიზმი გამოარჩევდა ქართველ ხალხს, სწორედ ამიტომ არის, რომ ამდენი არაქართველი ბედნიერად ცხოვრობს საქართველოში.

 მე ვამაყობ, რომ სრულყოფილად ვფლობ “ ხმათა ხავერდების და ღმერთეის ენას.“

ვიცი, რომ ამქვეყნად ცხოვრება არ გამიჭირდება, ამაში კი ქართული ენის ცოდნა დამეხმარება...

 დიანა მარაბიანი

სსიპ ქალაქ თბილისის N104 საჯარო სკოლის

 X კლასის მოსწავლე