. წარმოგიდგენთ მოკლე ისტორიულ ექსკურსს საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ

ყველაფერი შორიდან დაიწყო...მე-XIX -მე-XX საუკუნეები საქართველოს დრამატული ისტორიის პერიოდია.უდიდესი პოლიტიკური, სოციალ-ეკონომიკური მოვლენების, დიდი ისტორიული ქარტეხილების,მსოფლიო ომების,რევოლუციების,ქართველი ერის ეროვნულ-განმათავისუფებელი მოძრაობის აღმავლობის,სოციალური ილუზიების,შემოქმედებითი შრომის, სოციალური და კულტურული დაწინაურების ისტორიული ხანა.

 პოროვნების განვითარებამ,საბაზრო ურთიერთობების განვითარებამ,სამრეწველო რევოლუციებმა საოცრად სწრაფად წასწია წინ სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი,რამაც სახე უცვალა ქვეყნებსა და კონტინენტებს-ინგრეოდა ძველი სტერეოტიპები,იქმნებოდა ახალი. ეს რადიკალური შეხედულებები ნელა,მაგრამ მაინც ვრცელდებოდა რუსეთის უკიდეგანო იმპერიაშიც.

მე-18ს. დასასრულს,მუსლიმური სახელმწიფოების გარემოცვაში მოქცეული, პოლიტიკურად დასუსტებული და დაშლილი ქვეყნის წინაშე მწვავედ დადგა ახალი საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის პრობლემა,რაც საქართველოს მესვეურებმა რუსეთის სასარგებლოდ გადაწყვიტეს,რათა საქართველოში დასრულებულიყო მაჰმადიანური სახელმწიფოების გაუთავებელი თარეში და ქართველი ხალხის გენოციდი.რუსეთმა საქართველოსთან გაფორმებული გეორგიევსკის ტრაქტატი ვერაგულად და უსამართლოდ დაარღვია და მოახდინა ქართული სამეფო სამთავროების ანექსია. 1801 წლიდან საქართველო,როგორც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი,მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე აღარ არსებობდა.117 წლის განმავლობაში იმპერია ნაბიჯ-ნაბიჯ სპობდა საქართველოს თვითმყოფადობას:გაუქმდა ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია,ქართული წირვა-ლოცვა რუსულით შეიცვალა,გაიძარცვა საეკლესიო სიწმინდეები,განადგურდა ძეგლები,რუსული ენა დამკვიდრდა მმართველობის ორგანოებში,სასამართლოებში,სასწავლებლებში. განგებ აღვივებდნენ ეთნიკურ შუღლს საქართველოში მცხოვრებ ხალხებს შორის. ქართველები უდვრტვინველად არ შეგუებიან დამოუკიდებლობის დაკარგვას,ცხოვრების დამამცირებელ მდგომარეობას და ყველა შესაძლო შემთხევევაში ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლის სხვადასხვა ფორმით ეწეოდა უკომპრომისო ბრძოლას ცარიზმის ძალადობის წინაამღდეგ. „ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნესო“-ლელთ ღუნიას ეს სიტყვები მთავად იდეად გასდევდა მე19 საუკუნის IIნახ. ქართულს აზროვნებას.

 მსოფლიოში პოლიტიკური ვითარების მკვეთრი ცვლილებების გამო,პირველი მსოფლიო ომისა და განსაკუთრებით რუსეთის ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მცდელობის შედეგად საქართველომ მცირე ხნით მოიპოვა ნანატრი თავისუფლება-1918 წლის 26 მაისს აღსდგა საქართველოს სახელმწიფროებრივი დამოუკიდებლობა. თუმცა ეს პროცესი რასაკვირველია ერთბაშად არ დაწყებულა.ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ დაემხო რუსეთის დროებითი მთავრობა და ოზაკომმაც მოქმედება შეწყვიტა. 1917 წლის თებერვალში ცარისტული რეჟიმის დამხოდა ქმნიდა ქართული ეკლესიის დამოუკიდებლობის აღდგენის ხელსაყრელ მომენტს.12 მარტს სვეტიცხოვლის ტაძარში გამოცხადდა ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია.რაც წინაპირობაა საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის გამოსაცხადებლად.1918 წლის თებერვლის თვეში დავით ვაჩნაძის სახლში გასაიდუმლებულ შეხვედრაზე შეიკრიბნენ:ნოე ჟორდანია,ევგენი გეგეჭკორი,მიხაკო წერეთელი,იოსებ გედევანიშვილი,მელიტონ ქარცივაძე. სწორებ ამ შეხვედრაზე გადაწყვეტილა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება,როგორც კი ამისთვის შესაფერისი მომენტი დადგებოდა“1917 წელს ერთ საღამოს შევიკრიბეთ ერთი ჩვენი მეგობრის სახლში. ერთი კახელი,ერთი გურული,ერთი მეგრელი,ერთი ქართლელი და ერთი იმერელი. მაშინ წყდებოდა საქართველოს ბედი და თითქოს რაღაც განგებით ამ მცირე კრებას თითქმის ყველა კუთხის კაცი ესწრებოდა“- იგონებს დავით ვაჩნაძე. 1917 წელის 18 ნოემბერს თბილისში გაიხსნა საქართველოს პირველი ეროვნული ყრილობა,რომელმაც დაადგინა საბჭოთა რუსეთთად ყოველგვარი კავშირის გაწყვეტა.ამასთან ხასგასმით აღინიშნა ის, რომ თუ რუსეთში დემოკრატიული წყობილების აღდგენა დაგვიანდება,მაშინ მოწვეულ იქმნებოდა საქართველოს დამფუძნებული კრება,რომელიც გამოაცხადებდა საქართველოს დამოუკიდებლობას.საქართველოს პირველმა ეროვნულმა ყრილობამ აირჩია ერონვნული საბჭო,რომლის თავდჯომარედაც დაინიშნა ნოე ჟორდანია.1918 წელის იანვარში საბჭოთა რუსეთმა კავკასიის ფრონტიდან მოხსნილი სამხედრო ძალით სცადა საქართველოს ოკუპაცია. რუსეთის ახალ ხელისუფლებას არ სურდა გერმანიასთან და თურქეთთან ომის გაგრძელება. მერშევინკებმა თებერვალში მოიწვიეს სეიმი, რომელმაც 22 აპრილს იზეიმა ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკის შექმნა. ასე,რომ ამიერკავკასია რუსეთს გამოეყო, მაგრამ ჩრდილოელმა მეზობლებმა საჩუქარი“ მოუმზადა თავისუფლების გზაზე დამდგარ ქვეყნებს. საბჭოთა რუსეთმა ბრესტ-ლიტოვსკში დადო ზავი,რომლითაც ბათუმის,ყარისისა და არდაგანის ოლქებს გერმანიის მოკავშირე თურქებს უთმობდა.თურქეთთან მოსალაპარაკებლად ბათუმში ახალი შექმნილი სეიმის მრავალეროვანი დელეგაცია ჩავიდა. როცა საკითხის მოგვარების ყველა იმედი ამოიწურა ქართულმა დელეგაციამ გამონახა გადარჩენის ერთადერთი გზა-დამოუკიდებლობა.საქართველო არ ცნობდა არსებულ ზავს და გერმანიის მოკავშირე გახდებოდა.1918 წლის 26 მაისს გოლოვინის გამზირზე,კაკასიის მეფის ნაცვლის ყოფილ რეზენდაციაში,თავისი უკანასკნელი სხდომა ჩაატარა ამიერკავკასიის სეიმმა.ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკა დაშლილად გამოცხადდა.ეროვნული საბჭო 42 წევრისა და 36 წევრობის კანდიდატისგან შედმგარი იყო. სხდომა გაიხსნა 4სთ. 50 წთზე. მოწვეულნი იყვნენ:თბილისის მიტროპოლიტი ლეონიდე,ქართველი მხედრობა,საპატიო სტუმართშორის გამოირჩეოდნენ გერმანიის ჯარის უფროსი და გრაფი შულენბურგი თანმხლები ოფიცრებით.“ამ დარბაზში მოკვდა ერთი სახელმწიფო და აი, ახლა ამავე დარბაზში ეყრება საფუძველი მეორე სახელმწიფოს“.წარმოთქვა ნოე ჟორდანიამ.ეროვნულმა საბჭომ 5სთ და 10წთ-ზე ერთხმად დაამტკიცა „საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი“,რომ ამიერიდან ქართველი ხალხი სუვერენულ უფლებათა მატარებელია და საქართველო სრულფასოვანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა“. ამავე დროს დამტკიცდა საქართველოს დროებითი შერეული მთავრობა.მიღებული იქნა ქვეყნის იდეოლოგიური და სოციალური მოწყობის შესახებ პოსტულატები.მაგ:ის,რომ, საერთაშორისო ომიანობის დროს საქართველო მუდამ ნეიტრალური სახელწიფო იქნებოდა. დამოუკიდებელი სახელმწიფოს პოლიტიკური ფორმა კი დემოკრატიული რესპუბლიკა უნდა ყოფილიყო.ეს მოვლენა ახალი ეპოქის დასაწყისად მიიჩნიეს.ახალი ეპოქის,რომელსაც საქართველოსთვის განვითარება და მშვიდობა უნდა მოეტანა,თუმცა სამწუხაროდ მოვლენების განვითარებამ საპირისპირო დაამტკიცა.“სამი წელი დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობდა უფრო ძლიერი იყო თავისი განცდის ინტერსიულობით, ვიდრე ჩვენი მონობის 100წელი.“-ასე შეაფასა კონსტანტინე გამსახურდიამ ეს წლები.1918 წლის ნოემბერში დამოუკიდებლობის გამოცხადების ექვსი თვის ზეიმზე ნოე ჟორდანიამ განაცხადა,რომ 26 მაისი აქტი იყო“ისტორიული აუცილებლობიდან და ხალხის გულიდან ამოხეთქილიო“.ამ აქტმა საფუძველი ჩაუყარა საქართველოს გადარჩენას,სახელმწიფოებრივ აღმშენებლობას. 6 ექვსი თვის წინად ჩვენ დავიწყეთ სახელმწიფოს შენება თითქმის ცარიელ ადგილზე. შევუდექით მოპოვებული თავისუფლების კონტიტუციურ კალაპოტში ჩამოყალიბებას,მოვაწყვეთ ადმინისტრაციული აპარატი,შემოვიღეთ საერობო თვითმმართველობა,გავატარეთ აგრარური რეფორმა.გარკვეული რეფორმა ჩავატარეთ ეკონომიკის ასაღორძინებლად.შევქმენით ახალი საგადასახადო სისტემა,მოვაწესრიგეთ ფოსტა-ტელეგრაფის მუშაობა,გავაფართოვეთ სკოლების ქსელი პრიორიტეტულ საქმედ მივიჩნიეთ მატერიალური პირობების გაუმჯობესება,მისი კულტურული დონის ამაღლება.მან საზეიმო სიტყვა ასე დაამთავრა“გისურვებთ თქვენს და ჩვენს შთამომავლობას,რომ 26 მაისი აქტი გადაიქცეს მუდმივ დღესასწაულადო“...1920 წლიდან საქართველოს საგარეო ურთიერთობები გართულდა.აზერბაიჯანში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარება საქართველოს ცუდად ენიშნა.დამოუკიდებლობის საიმედო გარანტიად მოეჩვენა რუსეთთად 1920 წლის 7 მაისს ხელშეკრულების დადება,რომლის თანახმად რუსეთი ცნობდა საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას. 1921 წლის იანვარში სერგო ორჯონიკიძე და კიროვი აკეთებდნენ განცხადებას საქართველოს დაუყონებლივ გასაბჭოების მოთხოვნით. სტალინი კი ორჯონიკიძეს უგზავნის დეპეშას:“ცეკამ მიიღო გადაწყვეტილება გასწიოს მოსამზადებელი სამუშაო იმ ვარაუდით,რომ შესაძლებელია სამხედრო ჩარევა და საქართველის ოკუპაციაო“.1921 წლის 25 თებერვალს ქართველი ხალხის ინტერესების საწინაამღდეგოდ რუსეთმა დააარღვია ხელშეკრულების პირობები,მოახდინა საქართველოს ოკუპაცია. მთელი 70 წლის მანძილზე საბჭოთა საქართველოში იყო არნახული პოლიტიკური რეპრესიები,საკოლმეურნეო მშენებლობის დრამატული მოვლენები,საბჭოთა ბიოროკრატიის პოლიტიკური თარეში,პიროვნების უფლებებისა და თავისუფლების ფეხქვეშ გათელვა,რამაც ძალუმად ააღორძინა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა და მე-20 საუკუნის დასასრულს, 1991წლის 26 მაისს უკვე მეორედ გახდა თავისუფალი და დამოუკიდებელი. პირველ პრეზიდენტად ხალხის მიერ არჩეულ იქნა ზვიად გამსახურდია. ამ ყველაფერს კი წინ უძღოდა 1989 წლის 9 აპრილის მშვიდობიანი მანიფესტაცია.

მსოფლიოს თავისუფალი და დემოკრატიული ქვეყნების დახმარებით დაიწყო პოლიტიკური და ეკონომიკური სტრუქტურების მშენებლობა,მაგრამ ეს პროცესი მიმდინარეობდა გარეშე იმპერიული ძალების მიერ თავს მოხვეული სამოქალაქო დაპირისპირებებით,ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების,ეკონომიკური და პოლიტიკური არასტაბილურობის პირობებში.მიუხედავად ყველაფრისა, მომავლის პესპერქტივისადმი იმედი და ერთგულება არ გამქრალა.მას უდიდეს ძალისხმევას ახმარს საქართველოს სამოციქულო ეკლესია,ქართული სულიერების სავანე,რომელიც ხელს გვიწყობს ქართულ-ეროვნულ თვითშეგნების,ცნობიერების განმტკიცების,პოლიტიკური კულტურის ამაღლებაში,რაც ასე აუცილებელია დღევანდელ მეტად რთულსა და წინაამღდეგობრივ ეპოქაში