,,ქართული ენა უკეთესი მომავლისთვის“

 14 აპრილს საქართველოში აღინიშნება დედაენის დღე. დღევანდელი დღე, 14 აპრილი ჭეშმარიტად გამორჩეული დღეა ჩვენი ქვეყნის მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში. ეს დღე არამარტო ქართული ენის დღეა, არამედ ეროვნული მოძრაობის დღეცაა. დღე, რომელიც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ყველას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ქართული ენა.

 ეს არის დღე, როცა ვამაყობთ, ვაქებთ ქართულ ენას, ერთგულებას და სიყვარულს ვუცხადებთ მას.

 იღბლიანი ადამიანი ვარ. რატომ? ეროვნებით სომეხი ვარ, მაგრამ გავიზარდე საქართველოში. საქართველო ჩემი სამშობლოა, საქართველო ჩემშია და მე - მასში. მიყვარს ეს ქვეყანა, ქართული ენა და საქართველოს საამაყო კულტურა. მსოფლიოში ხომ 14 ენათაგან ქართული თავს იწონებს თავისი მოხდენილობით, სინატიფით, აღნაგობით. ამიტომაც ყოველ წელს საქართველო სიყვარულით ზეიმობს ამ დღეს.

 ჩემი ქვეყანა იმდენად პატარაა, რომ საშუალო ზომის პოლიტიკურ რუკაზე ძლივს თუ იპოვი, მაგრამ ამ პატარა ქვეყანამ სწორედ თავისი ისტორიით დაამახსოვრა თავი მსოფლიოს. ქართულ ენაზეა დაწერილი ,, ვეფხისტყაოსანი'' . ამ ენაზე ილოცეს ათონსა და ჯვრის მონასტრებში, რათა ივერია გაბრწყინებულიყო. და აქ, ამ ტაძრის კედლებზე, ჩუქურთმების გვერდით ლამაზი ქართული ასოებით სიცოცხლის მარადიული საგალობელი იწერებოდა. ,, სამი ღვთაებრივი საუნჯე დაგვრჩა მამა-პაპათაგან''- ენა, მამული, სარწმუნოება - ბრძანებდა დიდი ილია და თუ არ ვუპატრონეთ რაღა კაცები ვიქნებით და სწორედ ენისა და ერის სამსახურს შეეწირა ბევრი სახელოვანი მამულიშვილი. დასაბამიდან დღემდე როგორც ქართულ ენას, ასევე რწმენას, მტრები შეუპოვრად ებრძოდნენ, მაგრამ ჩვენი წინაპრები მედგრად იდგნენ მტრის წინააღმდეგ, გადარჩა ენა ქართული, გაუძლო სპარსთა, მონღოლთა, ოსმალთა შემოტევას და სარწმუნოებასთან ერთად ენაც შეინარჩუნა.

 ჩვენ, ხომ იმ მიწა-წყლის შვილები ვართ, სადაც ინახება კვართი უფლისა, სადაც დაინთხა სისხლი მრავალი ათასი მოწამისა, რომელთაც სიცოცხლის ფასად შემოგვინახეს ენა ქართული.

 ქართველს დაჩოქილს, მუხლმოყრილს, მხოლოდ ტაძარში თუ ნახავ ლოცვის დროს, სხვა დროს კი ვერასდროს. ქართულ ენას ღმერთების ენასაც უწოდებენ. ასეთ საგანძურს კი მოფრთხილება სჭირდება. მეორედ მოსვლის ჟამს კაცობრიობა ქართული ენით განისჯებაო. ეს იქნება ჯილდო იმისთვის, რომ საქართველო უკანასკნელ ჟამსაც შეინარჩუნებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, სიყვარულს.

 ჩვენც, ჩვენი წინაპრების კვალზე უნდა ვიაროთ და დავიცვათ ენა, არ დავმოთ ქრისტეს რჯული, რადგანაც ქართველ ერს გადაშენება არ უწერია. თაობებს უნდა გადავცეთ ილიას, აკაკის, ვაჟას ენა და მუდამ გვახსოვდეს: ,,რა ენა წახდეს, ერიც დაეცეს''…

საქართველო ამაყი გენი და ჯიშია…

ილია, ვაჟა და აკაკია…

გალაკტიონი …

მამული, ენა და სარწმუნოებაა …. მშფოთვარე თერგი და არაგვია, სამშობლოსთვის შეწირული ვაჟკაცებია, ამიტომაც შევღაღადავ: უფალო, მომეცი ძალა, ვიყო შენი ღირსეული შვილი, გზა გამინათე, რომ შენამდე მოვიდე.

ჩვენ, საქართველოს მომავალი თაობა ხმამაღლა ვაცხადებთ: არც ერთი საუკუნის მამულიშვილები ტოლს არ დავუდებთ ქართული ენის მომავალსა და სამშობლოს სიყვარულში. დედა ენა ხომ ერთადერთი წიგნია, რომელსაც ქართველმა ხალხმა ძეგლი დაუდგა. წიგნი, რომელსაც ყოველი წელი შლის მომავალი თაობა და კიდევ უთვალავის ხელში გადაიშლება, რადგანაც ის ჩვენი მუდმივი თანამგზავრია. ამ წიგნს დღემდე ვეფერებით, ვერაფერმა ჩაანაცვლა დედა ენა.

 ,, ღმერთო მამაზეციერო,

 სამებაო უწმინდესო,

 ძალა მომეც შენმიერი

 ჩემი ენა დავაფასო.

 ციურ მადლით დამაპურე,

 მომეც ნიჭი ცოდნის მწყურვალს.

 გამზარდე და მამასახურე

 საქართველოს თავისუფალს!''

 დაე, მრავალჟამიერ ისმოდეს ქართულ მიწაზე ქართული ენა! მოვუაროთ, მოვუფრთხილდეთ, დავიცვათ, ვილაპარაკოთ იაკობის, დავითის, ილიას, აკაკის, ვაჟას ძარღვიანი ქართულით. ყველას ვაუწყოთ, რომ ,,ქართული მარტო ენაა?! –ქართული ქართველთა რწმენაა! ღმერთია! ბედისწერაა! ზღვა როა!- იმოდენაა!''

მარია კაზაროვი

სსიპ ქალაქ თბილისის N104 საჯარო სკოლის

XI კლასის მოსწავლე