დამწყვდეულები

დრამატურგი მათე მაყაშვილი

ამ კედლებში ერთი ადამიანის შენახვა–პატრონობა დღეში სულ მცირე 30 ლარი ჯდება, თვეში 900, წელიწადში 10800 და სიცოცხილის ბოლომდე დაახლოებით ნახევარი მილიონი. დამსვით ამ დედამოტყნულ ელექტრო სკამზე და თქვენ დაზოგავთ ნახევარ მილიონს! პლიუს ბონუსად მიიღებთ ცარიელ საკანს ვინმე ნაკლებად დამნაშავისთვის და 4 ბედნიერ ღიმილს ჩემს მიერ მოკლული ადამიანების მშობლებისაგან. მოვითხოვ დაუშვათ გამონაკლისი და კარგი ყოფაქცევისთვის მომისაჯოთ სიკვდილი!

პეტერე... პეტერე...სად ხარ შე ჩემა?! მოდი აქ! ნახე რას გავს აქაურობა?! ახლა წამოწიე ტრაკი და ყველაფერი მიალაგე! შენი ნერვები ისედაც არ მაქვს. დღეს ლუსის ვეჩხუბე! რა? არა, არა მთვრალი არ ვყოფილვარ... ხომ იცი რა ტიპია? მაღაზიაში გავედი დიეტური პური არ იყო და თურმე ზედმეტად კალორიული წამომიღია. რა გაცინებს? მაგრა გაუტყდა იტირა კიდეს, ამ ბოლო დროს თავს საერთოდ ვეღარ აკონტროლებს... მეცოდება, მაგრამ მას გონია რომ არ მეცოდება. ვიცი, ვიცი რომ შევრიგდებით. მაშინაც ასე არ იყო ქორწილის წინა დღეს მე და შენ რომ ვაწყნარებდით, რა არ გახსოვს? თეთრი ლიმუზინი რომ არ იყო და შავი მოვუყვანეთ... აუ რა ისტერიკა ატეხა: ეს კატაფალკა რათ მინდაო, თეთრი ლიმუზინი მინდოდა თეთრი რაშის ამბავშიო, კაბა თეთრი მაცვიაო, საერთოდ ყველაფერი თეთრიაო, შავი უბედურებააო... მე რა ვიცოდი მართლა უბედურებას თუ მოიტანდა...

ხო კაი, კაი, აღარ ვბაზრობ... ხო მახსოვს პირობა. „აღარ ვილაპარაკოთ ამ თემაზე“. ისე სულ პირობებს რატომ მართმევ? რაღაცნაირი ტიპი ხარ, ხან მენიზლავები, მეკამათები, მეჯიბრები, ხო, ყოველთვის ასეთი იყავი, პეტრე კი არა ტოტალიზატორი ხარ. აუ ფეხბურთ!! უკვემეოთხემსოფლიოჩემპიონატიგამოვტოვე, ნეტაჩვენიესპანელიბიჭებირასშვებიან? ისევჯგუფშიჩარჩნენ? გახსოვს 98ში, მაშინპარაგვაიდანიგერიაგავიდა. არადანიგერიასთან 2:1-სიგებდნენ. იერომდარაულმაგაიტანეს, ალბათრაულიდაბერდებოდა, ნეტადაანებათავითუთამაშობსისევ? აუ ახლა ნუ დამიწყებ უაზრო კამათს! ფეხბურთის აზრზეც არ ხარ. არაა? ხოოო შენ მაგარი გულშემატკივარი ხარ. ის გახსოვს ჩემთან ესპანეთის თამაშზე რომ ჩაგეძინა? არა არ იყავი ისეთი მთვრალი. ლუსის შეეცოდე თორემ წყლის გადასხმას ვაპირებდი. რა ჩემი ბრალი იყო შეჩემა?! მე რა ვიცოდი მეორე დღეს წასასვლელი თუ იყავი. აუ მაგარი უმადური ხარ. ლუსის ომლეტი გავაკეთებინე, მაგარი ყავა გავამზადებინე, შენ კიდე გაიღვიძე თუ არა წამოვარი და გავარდი... ხო, ხო, ვიცი მაგ დღეს დაკარგე სამსახური... აუ მაგარი დრო იყო, ის ტახტი მენატრება, ტელევიზორთან, პულტით ხელში, გვერდით ლუსი თავისი ჟურნალებით.

ეჰ პეტრე კიდევრამდენიწელი, ვიცოდემაინც…  ხანდახან ფილოსოფიური აზრები მჭყლიტავს აი მაგალითად :

თანამედროვეკაცობრიობაძალიანყალბია! ყარს! ყალბ, იაფფასიანდავითომჰუმანურპრინციპებსემყარება! რატომგააუქმესსიკვდილითდასჯა? არადამიანურია, სხვისიგაჩენილიადამიანისმკვლელობისუფლებაროგორმივცეთთავს? მეთუმივეცი?! მხოლოდღმერთსაქვსუფლებათავისიგაჩენილიშვილიწაიყვანოს! აა…  ადამიანისსიცოცხლეხელშეუხებელია, ისგაჩნდადაუნდაიცხოვროს. ყალბებიხართ! პოპულისტიმორალისტებიხართ, ვინცადამიანებისგრძნობებითთამაშობთ! სინამდვილეშიკი, მხოლოდსიცოცხლისუფლებას   აღიარებთადამიანშიდაისიცსანახევარად, სხვებისდასანახად, იმიტომრომჰალსტუხიგიკეთიადათავიდემოკრატიულისახელმწიფოსმმართველიგგონია! მჯერარომერთდღესაცთქვენისიყალბემოკვდება, როდესაც

კაცობრიობაგაანალიზებს, რომადამიანისსიკვდილიჩვეულებრივიბიოლოგიურიპროცესია, დაარატრაგედია. დასიკვდილითდასჯაისევაღსდგება! თქვენმხოლოდმკვდრებიგეცოდებათ, ცოცხლებსკიარაფრადაგდებთ.  მკვდრებსარაფერისჭირთთქვენიშესაცოდი, იმიტომრომუკვემკვდრებიარიან!

გააუქმეთსიკვდილითდასჯა, იმიტომრომთქვენჰუმანურბუნებასსხვანაირადარშეუძლია, მაგრამრაოდენგასაკვირიცარუნდაიყოს, თქვენჰუმანურბუნებას  ადამიანის  წამებითსიკვდილიშეუძლია, რომელსაცსამუდამოპატიმრობამიუსაჯეთ!

პარადოქსია, ჩემისიკვდილითდასჯაარგინდათ, არადაერთისულიგაქვთროდისჩავძაღლდები! სინამდვილეშიტრაკიარგყოფნითთქვენისურვილებისასასრულებლად, თქვენიდემოკრატიულიხელიარგაისვარეთდაცდილობთბუნებასშეაწმინდოთთქვენისისხლიანიხელები. დრომომიქსიეთ! დროაქციეთციხისჯალათად, რომელიცწამებითმკლავს, წამებით, წუთებით, საათებით, დღეებით… თქვენმეგამწირეთ, სიკვდილზეუფროდიდისასჯელიმომისაჯეთდაყველადროისყველაზეძლიერდადაუმარცხებელმეტოქესთანმიმაგდეთ, უსუსურიდაუმწეო. თქვენმედროსდამაპირისპირეთ! მაგრამარაუშავს, ორიკაციმოვკალიმარტომ,როგორმედროსაცმოვკლავ, სიკვდილამდე!

რას დამცინი შეჩემა? შენ საერთოდ არაფერი გაინტერესებს, მეც მაგარი დებილი ვარ რომ გაგიმხილე რასაც ვფიქრობ. კაი ახლა ნუ დამიწყებ მობოდიშებებს! სულ ასე იცი ჯერ ჩაისვრი და მერე ბოდიშებს მიხდი ძუნკალი ძაღლივით! საერთოდ არავის გესმით ჩემი. დღეს მაგარი ბანძი დღე მაქვს, ჯერ ლუსის ვეჩხუბე, აუ ახლა მაგას რა შეირიგებს, დაიწყებს ისტერიკას, როცა გაბრაზებულია საერთოდ იცვლება, ხო ფიზიკურადაც იცვლება, მონსტრს გავს!! რა თვალს მიკრავ? რა? რას მეჭყანები?? (უკან მოიხედავს) ლუსი... გაიგონე ახლა რაც ვთქვი? მონსტრი ისე ვახსენე... არა მართლა არ ვფიქრობ ასე, არ გადარებ... მე მხოლოდ სიმშვიდე მინდა, მეტი არაფერი. მინდა ერთმანეთის გვესმოდეს... ნუ მიყვირი... ნუ მიყვირი–მეთქი!! მე? მე ვაფუჭებ ყველაფერს? რა გინდა ვერ გავიგე? რატომ იწყებ სულ თავიდან აღარ დაიღალე? ისევ გინდა მე მოგიხადო ბოდისში არა?? იმის გამო, რომ შუაღამით გარეთ მაღაზიაში გაგეგზავნე დიეტურ პურზე, ერთადერთი სადღეღამისო მარაზია შემხვდა და მხოლოდ თეტრი პური ქონდათ.... ხო პური არაფერ შუაშია... რაო? მე ვარ უყურადღებო? შენ კი უმადური ხარ! გესმის უმადური! რა გატირებს? რა შუაშია ტირილი? ვიცი მეც არ მყოფნის ნერვები... მაპატიე კარგი... მოდი შევრიგდეთ... კარგი დაწყნარდი.... დაწყნარდი.... (უყვირის) დაწყნარდიიი!! დაწყნარდიიი!!! (უკან მოიხედავს) პეტრე შენ ნუ ერევი!

(ისევ ლუსის) მომისმინე ახლა ცოტა ხნით გავჩუმდეთ, ჩოტა დავმშვიდდეთ. საერთოდ ამ ბოლო დროს ძალიან გართულდა ყველაფერი, ამ ჩაკეტილ სივრცეში მშიერ ვირთხებს ვგავართ, ერთმანეთში მხოლოდ ცუდს ვეძებთ. მოდი თავიდან დავიწყოთ ყველაფერი... კი კი შევძლებთ. მე ხომ შევძელი? მე ხომ დავივიწყე ის უბედურება... ვიცი. არ ვაპირებ ამის გახსენებას! არა ისე ვახსენე მაგალითისთვის. (პეტრეს) დაწყნარდი არ ვაპირებ ამ თემაზე ლაპარაკს! (ლუსის) გახსოვს რა კარგად იყო ყველაფერი, როგორ ვუვლიდით ერთმანეთს, მე შენ მჭირდები, მინდა დამეხმარო. გთხოვ მაპატიე ყველაფერი. რატომ მიდიხარ? დარჩი. ჩემი ნახვა აღარ გინდა? არ წახვიდე გთხოვ!! არა მაინც ვერ წახვალ, რადგან (თავზე მიიტანს თითს) აქ ხარ დამწყვდეული. როცა მე მოვისურვებ მაშინ გაგანთავისუფლებ. ერთადერთი რაც მაძლებინებს ეს შენ და პეტრე ხართ, უთქვენოდ გავგიჯდებოდი. გუშინ რაღაც ფურცლებს წავაწყდი სადაც ეწერა „სიმძიმის ძალას შეუძლია დროზე მოახდინოს გავლენაო“ საერთოდ მსგავსი სისულელეები არ მაინტერესებ, მაგრამ ამან დამაფიქრა.“ თურმე თუერთატომურსაათსდავამაგრებთემპაიერსტეიტბილდინგისსახურავზე, ხოლომეორესდაბლა, ვნახავთრომსახურავზემყოფისაათისწამისისრებიუფროსწრაფადმიდის”   
პიტერ, გესმისესრასნიშნავსპიტერ? ე.ი. რაცუფრომაღლახარ, უფროსწრაფადგადისდრო, დროსთანბრძოლაშიკიდევერთიიარაღიაღმოვაჩინეთ. ახლაუკვეორიძირითადიიარაღიგვაქვს,  ხოგახსოვს, მაშინდელიაღმოჩენაკვანტურიმექანიკისმიხედვით, დროდამოკიდებულიასხეულისსიჩქარეზეათვლისსისტემისმიმართ, ანუთუნელავიმოქმედებთდროუფრომალეგავადამეტდროსმოვკლავთ.

მთავარიაახლაროგორმემოვახერხოთდაციხისუფროსიდავარწმუნოთიმაში, რომზედასართულებზეგადაგვიყვანონ. ეგროგორუნდამოვახერხოთ? თქვენ რამე იდეები გაქვთ?არაუშავს  არცმემაქვს, მაგრამაუცილებლადმოვიფიქრებთრამეს, ყველაფერიგამოვა, თუგეგმისმიხედვითვიმოქმედებთ.

ა) ზედასართულებზეშედარებითმსუბუქიდანაშაულებისთვისზიან.  
ბ) ზედასართულზეარარისერთკაციანიკამერები.

რაუნდაგავაკეთოიმისათვისრომზევითგადამიყვანონ?

მაგრამრაუნდაგავაკეთოზევით? იქვიღაცსირებთანმომიწევსყოფნა. ვერაფერზევერდაელაპარაკები.

თქვენს გარეშეროგორგავძლო? (გვერდზე მოიხედავს) პეტრე რატომ ზიხარ ასე ახლოს ლუსისთან? რას ნიშნავს ამშვიდებ? მერე სავალდებულოა ასე ახლოს მიუჯდე? ხელი ჩამოიღე! არა არეფერი არ მეჩვენება. ლუსი შენ რას გატრუნულხარ? რა, გსიამოვნებს პეტრეს ნუგეში? ენა გააჩერე შე ბოზო! (პეტრეს) პეტრე შენ საერთოდ დაახვიე აქედან! არა მოიცა ჯერ დარჩი. რაო? ნუღარ მიხსენებ მაგ პირობას! მკიდია პირობა! ყოველ დღე სიამოვნებით ვიღვიძებ სწორედ მაგ პირობის დასარღვევად... ვგიჟდები როდესაც მემუდარებით „პირობა არ დავარღვიო“, მაგრამ მე გამარჯვებული ვარ. აქ წესებს მე ვადგენ როგორ მაშინ, როდესაც ჩემი სახლის კარი გავაღე და საკუთარ დივანზე, საკუთარ ხალათში გამოწყობილი, ჩემი ლუდით ხელში გნახე პეტრე, ესეც არ იკმარე და ლუსი მოიჯინე გვერდით ისიცფეხბურთსუყურებდა...პარაგვაი საფრანგეთი ხომ ასე იყო ლუსი??ა? მიპასუხე ლუსი რამდენჯერ გიხმარა მანამდე?პეტრემეროარმოვსულიყავი, შესვენებაზეკიდევერთხელიხმარდი?არდაგაცადეთ არა??. იცი პეტრე, თავიდანსაერთოდარგიპირებდიმოკვლას, ძნელია საუკეთესომეგობარისასიკვდილოდგაიმეტო? ხო, მაგრამადამიანირომელიცცოლსგიჟიმავსდაშენლუდსჩუმადსვამს, არშეიძლებაიყოსსაუკეთესომეგობარი. ნეტავ გენახათ რა ბედნიერად იყავით მიხუტებულები, თავიდანგამიტყდაკიდეცთქვენიიდილიადამერღვია, მარარაღაცთავმოყვარეობამშემაწუხა. მეცსახლშივბრუნდებოდი, ლუდითხელში, ფეხბურთისსაყურებლადვემზადებოდი, ლუსი გახსოვსგითხარი, ბიჭებიერთადვაპირებთყურებასდაგვიანმოვალ-მეთქი, შენ კიდევ გამიბრაზდი, რაცჩემპიონატიდაიწყოსაერთოდაღარმეკარებიო, ფეხბურთშიგამცვალეო, მაგრამკაიჯანდაბასწადიო, თურმევინიცისროგორგიხაროდაჩემიწასვლა. მემაინცგულდაწყვეტილივიყავი, გზაშიგადავიფიქრე. უკანმოვტრიალდი, ვიფიქრელუსისთან დავრჩები, ჯანდაბასფეხბურთი-მეთქი. ჯობდაარმოვტრიალებულიყავი. მერევნახეეგსაშინელებადალორანბლანისგოლი, ვერგეტყვირომელიუფრომეწყინა. ადგილზეგავშეშდი, თანსაფრანგეთსგულშემატკივრობდი დაგოლზეწამოხტი, ლუსისჩაეხუტე, ლუსი შენც გაგიხარდა, ისე არმეგონათუფეხბურთსუყურებდი. მერეორივემერთადგადმომხედეთდაშენ ლუსიგაყინულისახითისმითხრა, რისიგაგონებაცყველაზემეტადარმინდოდა, რა? არ გახსოვს რა მითხარი?? რამითხრადაყველაფერსაგიხსნი, ესისარარისრასაცშენფიქრობო! როდესაცშენისაყვარელიქალიმაგასგეუბნება, ე.ი. ყველაფერიისეა, როგორცშენფიქრობ. ვინიცის, იქნებმომესმინაკიდეც, იქვეძირსდაგდებულინახმარიპრეზერვატივირომარდამენახა. მაინცმოვახერხედათავიხელშიავიყვანე, გვერდითჩამოგიჯექით, ლუდიგავხსენიდაფეხბურთისყურებადავიწყე...

პეტრე შენ ისე ისტერიულად იცვამდი ტანსაცმელს რომ კინაღამ სიცილი ამივარდა.მერე გარეთ გავარდი თავქუდმოგლეჯილი და როგორც ყოველთვის კარი ღია დატოვე. დავრჩით მე და შენ ლუსი. არ ვიცოდი რა მექნა, ან რა მეთქვა... შენი ალეწილი სახე კარგად მახსოვს. მერე სამზარეულოში გახვედი, კარადასთან იდექი და ტიროდი. მე მოგიაახლოვდი ზურგზე მოგეხვიე. გახსოვ რა მითხარი?არა? შენ წამით გეგონა რომ გაპატიე. სამად სამი ძლიერი დარტყმა აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ იატაკზე უსულოდ დავარდნილიყავი. ვხედავდი შენს დახეთქილ სისხლიან სახეს, მერე ხელებიდან სისხლი იქვე ცამოვიბანე.არვიცირამჭირდა, სიძულვილიდაშურისძიებამმართავდა, ისევეროგორცმთელსამყაროს. სახლიდანგავედი, პეტრე შენისახლისკენმივდიოდი, რატომარვიცი, ალბათ ინსტიქტურად... კარი შენმა ფეხმძიმეცოლმაგამიღო, თან თბილადგამიღოკარი, მითხრაპეტრეშინარარის, ფეხბურთისსაყურებლადწავიდაო.  გამიმასპინძლდა, მაცივრიდანშენილუდიგამოიღო. სარაფანიეცვა, იცი მას ლიფიარეკეთა. ბევრიაღარმილაპარაკია, შენილუდიერთმოსმითჩავცალედაშურისრულადვიძიე, შენდასაქებრადუნდაითქვას, რომმედგარიწინააღმდეგობაგამიწია, მაგრამმაინცვერაფერსგახდაშურისძიებითსავსემამაკაცისწინაშე. ისე შენი ცოლი სახლში საცვლებს არ იცვამდა? არც ტრუსი ეცვა.მალეშენც მოხვედი, სპეციალურადდაგელოდე, მინდოდაჩემსავითყველაფერისაკუთარითვალითგენახა. ჯერკუთხეშიმიგდებულატირებულცოლსგადახედე, მერეჩემკენგამოემართეგინებით, დანაუკვეხელშიმეჭირა. ბევრიფიქრისგარეშედაგახვედრე, მალეპოლიციაცმოვიდა, შენცოლსბოდიშიმოვუხადე, შენ კი უკვე გვამსთვალებშიჩაგხედედამორჩილადდაველოდეხელბორკილებისდადებას. იმმომენტშიგავიმარჯვე, შენსსიკვდილზეწამითარდამწყვეტიაგული, ერთადერთირასაცდღემდეძალიანვნანობ, არისისრომმუცელიმოეშალა. თუმცავინიცის, იქნებისიცშენნაირინაბოზარიიზრდებოდა? შენიმოკვლითვიცითრომკაცობრიობასკარგისაქმეგავუკეთე, აიმუცელისმოშლითკიარვიცი.

სულ ერთი და იგივე... პირველ დღეებში მიჭირდა, ვერ ვიძინებდი. ყოველ ღამე ერთსა და იგივე კოშმარს ვხედავდი, მაკითხავდით და წისხლში მოთხვრილები მეხვეოდით, თითქოს არაფრი მომხდარა, ერთად ფეღბურთს ვუყურებდით, ლუდს ვსვამდით. თქვენი სისხლით მოთხვრილი ხელებით, ციფსებს ვჭამდი, გემოსაც ვგრძნობდი... ისტერიულად მეღვიძებოდა, მეორე ღამით კი იგივე სიზმარი და ასე გრძელდებოდა მანამ სანამ ჩმი შიზმრებიდან აქ რეალობაში არ გადმოგიყვანეთ. რაო პეტრე? არ მოგწონს აქ ყოფნა? შენ ლუსი? იქ გირჩევნიათ ზეცაში? არ გაგიშვებთ? მერე მე არ რა ვაკეთო? მე ხომ უთქვენოდ არ შემიძლია... (თავზე მიიდებს თითს) აი აქ მყავხართ დამწვდეული ორივე, ვერსად გამექცევით!

(მივა საწოლთან, ჩაწვება, საბანს გადაიფარებს. პაუზა. მოულოდნელად წამოხტენა, თითქოს ახლა გაიღვიძა)

პეტერე... პეტერე...სად ხარ შე ჩემა?! მოდი აქ! ნახე რას გავს აქაურობა?! ახლა წამოწიე ტრაკი და ყველაფერი მიალაგე!

დასასრული