„თუ დაგივიწყო იერუშალაიმ,

თუ დაგივიწყო საქართველო“...

„ებრაელი ხალხი განსაკუთრებული ერია, რომლებმაც ადამიანის ცნობიერებაში ისტორიული კატეგორია შემოიტანა,ხოლო თავად ისტორია უმოწყალო აღმოჩნდა ამ ხალხის მიმართ“, რომელსაც ყველა მბრძანებელი და ყველა ერის ხალხი შეურაცყოფდა და ავიწროებდა, ჩაგრავდა და დევნიდა, ფეხით თელავდა, წვავდა და ახრჩობდა და რომელიც ყოველივე ამის მიუხედავად, ჯერ კიდევ ცხოვრობს და ხარობს...

დიდი ხალხები, რომლებიც ებრაელებთან ერთად ან უფრო ადრე წარმოიშვნენ, აღარ სჩანან ისტორიის სარბიელზე. ბაბილონელები, ფინიკიელები, ხეთები და ფილისტიმელები, რომლებმაც თავის დროზე მიაღწიეს საყოველთაო ძლევამოსილებას და შიშს გვრიდნენ მსოფლიო ხალხებს „აღიგავენ პირისაგან მიწისა“და მაინც რა არის ებრაელი,რომლის გადაბირებაც ვერავინ შეძლო,ვერანაირი საცდურით...

ებრაელი - წმინდა არსებაა, რომლებმაც ციდან მუდმივი ცეცხლი მოიპოვა ,გაანათა მიწა და მასზე მცხოვრებნი ,რომლიდანაც დანარჩენმა ხალხებმა რელიგია და რწმენა აიღო.ებრაელი კულტურის აღმომჩენია, მოქალაქეობრივი და რელიგიური შემწყნარებლობის სიმბოლოა. „გიყვარდეს უცხოელი- გვმოძღვრავდა მოსე,-ვინაიდან თავადაც უცხოელი იყო ეგვიპტის ქვეყანაში“.მოსე ხომ აღიარებულია ებრაელი ხალხის გენიად. სინაის მთაზე დაწერილი ათი მცნება დღესაც ყველა ქრისტიანის ყოველდღიური საკითხავი წიგნია.

ებრაელი ხალხისგან იშვა იესო, რომელიც ეწამა და ღვთის შვილად ცნო კაცობრიობის დიდმა ნაწილმა.

ძველი ქართული წყაროების მიხედვით, პირველი იუდეველები ახლანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე გამოჩნდნენ 26ს.წინ. ჩვ.წ.აღ.მდე 586 წ. ნაბუქოდონოსორის მიერ იერუსალიმის დაპყრობის შემდეგ. მეორე ტალღა ახ.წ.-ითII ს. მოვიდა.მართალია მათ დაკარგული ჰქონდათ ებრაული ენა და არამეულად მეტყველებდნენ მაგრამ შენარჩუნებული ჰქონდათ მოსეს სჯული. მესამე ტალღამ XIX ს. შემოაღწია რუსეთიდან საქართველოს დაპყრობის შემდეგ.ისინი განსხვავდებოდნენ წინა ტალღების ებრაელთაგან და ე.წ.(თალმუდურ) რაბინულ იუდაიზმს აღიარებდნენ.

ელინისტურ ხანაში ქართლის ქალაქებში, როგორიცაა: მცხეთა,ურბნისი უკვე არსებობდა“უბანი ჰურიათა“.ამ უბნებში ცხოვრობდნენ ებრაელების ეთნიკურ -რელიგიური თემები,რომლებსაც საკულტო ცენტრები „ბაგინი ჰურიათა“(სინაგოგა) ჰქონიათ.სწორედ ასეთი ბაგინის მსახური და იუდაიზმის მიმდევარი ყოფილა ქრისტიანად მოქცევამდე წმ.ნინოს ცხოვრებაში მოხსენიებული აბიათარ მღვდელი,რომლის კვალიც ქართლში აღმოჩენილ ძველ ებრაულ ეპიგრაფიკულ ძეგლებშიც ასახულა.

საქართველოში მცხოვრებმა ებრაულმა მოსახლეობამ თავიდანვე ისწავლა ქართული ენა,აითვისა აგრეთვე ქართული ხალხური რიტუალები,ადგილობრივი ხალხური ჩვევები და ტრადიციები. ამასთანავე ისინი რჩებოდნენ ლოიალურად განწყობილი იუდაიზმისადმი.ებრაელები ცხოვრობდნენ და იბრძოდნენ ქართველთა მხარდამხარ,ვინაიდან საქართველო მათ მეორე სამშობლოდ გადაიქცა.ისინი მოღვაწეობდნენ და ზრუნავდნენ ღირსეულად,იზრდებოდა მატერიალური და სულიერი დონე. მათი სოციალური სტატუსიც. დიდი წვლილი მიუძღვით მედიცინის,თუ კულტურის დარგებში. ქვეყნის განვითარებასა და მომავლისათვის ისევე როგორც ქართველებს ჰქონდათ ერთნაირი უფლებები და სამართლებრივი თანაფარდობა,რომლებიც მათ შორის არასოდეს დარღვეულა.

ებრაელები იმ პერიოდში მოვიდნენ საქართველოში, როდესაც ქართული სახელმწიფოებს ჩამოყალიბების პროცესი მიმდინარეობდა. მათ თან მოიტანეს ვაჭრობისა და ხელოსნობის წარმოშობის ფორმები. კარგი დამოკიდებულების არსებობას ხელს უწყობდა ისიც,რომ, მათ თავად მიიღეს უშუალო მონაწილეობა რელიგიის დანერგვაში. ქართველი ებრაელები ითვლებოდნენ ებრაელთა იმ ნაწილად,რომლებსაც ბრალად არ ედებოდა მაცხოვრის ჯვარცმა.ისინი მაშინ მოვიდნენ, როდესაც მიმდინარეობდა გვარების ჩამოყალიბების პროცესი.ებრაელთა გვარების წარმოქმნაც საერთო ქართულ პრინციპს ემორჩილება.ებრაელთა ცნობილი გვარებია: კოკიაშვილები, ხასიდაშვილები, ჯანაშვილი, წვენიაშვილები, ხუხაშვილები, ყვითელაშვილები და სხვ. ქართველი ხალხი განსაკუთრებულ ტოლერანტობას ინარჩუნებდა ყოველთვის ებრაელთა მიმართ.

ქართველ ებრაელთა მდგომარეობა 15-16 ს. გაუარესდა, ბატონყმობის გაუქმების შემდეგ მათ მოუხდათ საცხოვრებელი ადგილების შეცვლა და გადავიდნენ დიდ ქალაქებსა და დაბებში. როგორიცაა:თბილისი,ქუთაისი,ახალციხე,ონი და დაბები:საჩხერე,სურამი,ქარელი.აღსანიშნავია ,რომ მხოლოდ იმერეთი იყო, სადაც ჩამოყალიბდა ებრაულ-არამეული ენის განსაკუთრებული დიალექტი-ყივრული.

19 ს. || ნახ. შეინიშნება რუსული ანტისემიტიზმი. ამათგან ყველაზე გახმაურებულია 9 საჩხერელი ებრაელის დადანაშაულება ფესახის დღეებში ქრისტიანი გოგონას რიტუალური მიზნით მკვლელობაში. ასეთი დანერგილი ხელოვნური კონფლიქტების მცდელობის მიუხედავად ქართველი ხალხი მაინც ინარჩუნებდა განსაკუთრებულ ტოლერანტობას ებრაელთა მიმართ.მიუხედავად ასეთი დიდი სიყვარულისა, მათ ამოძრავებდათ ერთადერთი მიზანი -ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნებისა და არა საქართველოდან გაქცევისა. 70-იან წლებში ამიერკავკასია დატოვა ებრაელთა მესამედმა. 90-იან წლების ალიამ დაასრულა ებრაელთა გამოსვლა საქართველოდან.

დღეს ქართველი ებრაელების უმრავლესობა ისრაელშია.საქართველო კვლავ აგრძელებს მათთან ურთიერთობას,თუმცა ავღნიშნავ,რომ სამწუხაროდ ძნელდება ქართული ენის და ტრადიციების მომავალ თაობაზე გადაცემა .

სსიპ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ სავანის საჯარო სკოლის ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების პედაგოგი

ნატო ზეინკლიშვილი