გიორგი ცნობილაძე

oqtomberi

2020

შესავალი

„რა არის სიყვარული? სიყვარული ფართო მცნებაა, რომელიც ყველას სხვაგვარად ესმის და სხვაგვარად შეიგრძნობს. არსებობს რამოდენიმე სიყვარულის ფორმა: სიყვარული რომელიც მშობლების მიმართ გვაქვს, სიყვარული რომელიც მშობლებს ბავშვების მიმართ აქვთ, სიყვარული რომელსაც ერთი ადამიანი მეორეს მიმართ გრძნობს, რომელიც ძალიან ლამაზი და ენით აღუწერელია. სიყვარულს მეცნიერული ახსნაც აქვს, კერძოდ, როგორც ქიმიური მოვლენა ჩვენს სხეულში. ჩვენ ყველანი განსხვავებულები ვართ და სიყვარული ყველას სხვაგვარად გვესმის, ჩემი ეს პატარა მოთხრობა კი ჩემს სიყვარუზეა, სიყვარულზე რომლის გამოც მთელი ჩემი ცხოვრება შეიცვალა.“

თავი პირველი

გაცნობა

მახსოვს ხუთშაბათს 17 სექტემბერს შუაღამისას შეტყობინება მომივიდა, იმ გოგოსგან იყო, რომელიც წინა დღეებში დავამატე მეგობრებში... არვიცი ძალიან მელამაზა და ვიფიქრე დამემატებინა. გავხსენი შეტყობინება და რას ვხედავ, ჩემი პოსტი გაუზიარებია, რაზეც იმ წუთასვე ვუპასუხე. ვაღიარებ, რომ უბრალოდ თავის გამოჩენა მინდოდა მასთან და გამიზნულად მინიშნებებს ვაძლევდი. შემდეგ მივწერე, მადლობა გადავუხადე ჩემ პოსტებზე გამოხმაურებისათვის, რაზეც მიპასუხა, რომ ძალიან მოსწონდა. ჩვენი ურთიერთობა იმ დღეს დაიწყო, ისეთი შეგრძნება დამეუფლა თითქოს წინა ცხოვრებაში ვიცნობდი და საკმაოდ ახლოსაც ვიყავით. გვიან ღამით, საუბარში გაირკვა, რომ წლების წინ ერთ სკოლაში ვსწავლობდით და ასე გაგრძელდა საინტერესო სიახლეების აღმოჩენა ერთმანეთში. ყველაფერი ისეთი უცნაური იყო, გრძნობა თითქოსდა ვიცნობდი ან ის ფაქტი, რომ მასთან ასეთ მცირედ დროში დავვახლოვდი, უფრო მეტად მაყვარებდა მის თავს. მალე მან საკუთარი ვიდეოების და ხმოვანი ჩანაწერების გამოგზავნა დაიწყო და მაშინ დავრწმუნდი, რომ შეყვარებული ვიყავი, თუმცა როგორ? მე ხომ ის ნანახიც კი არ მყავს?! ჩემი ქვეცნობიერი არ მასვენებდა, ის გრძნობა, რომ ის ჩემი სულისკვეთებულია არ მასვენებდა. ჩვენ მალე დავუახლოვდით ერთმანეთს, გადიოდა დღეები და ვრწმუნდებოდი, რომ ამ ადამიანთან უფრო მეტი რამ მაახლოვებდა და უფრო მეტად ძლიერი კავშირი მქონდა. რამოდენიმე დღის შემდეგ, განვიხილავდით ახალ ფილმს „ჯოკერს“ და მან მითხრა, რომ ძალიან აინტერესებდა, თუმცა არცერთ მის მეგობარს არ შეეძლო, რომ გაჰყოლოდა და ზუსტად ამ მომენტში, როდესაც ეს წავიკითხე ჩემს გარშემო თითქოს და ყველაფერი გაჩერდა, სხეულში ძალიან უცნაური გრძნობა დამეუფლა, მივხვდვი უკვე რისი დროც იყო და ვცდილობდი, რომ ძალები მომეკრიბა, საკუთარ თავთან ვსაუბრობდი და თავს ვაძალებდი, რომ ეს ნაბიჯი გადამედგა და შემეთავაზებინა მისთვის ჩემთან ერთად წამოსვლა, რასაკვირველია მისთვის ეს შეთავაზება მოულოდნელი იქნებოდა და მან ზუსტი პასუხი ვერ გამცა, თუმცა გული ნამდვილად არ დამწყდომია მის პასუხზე, რადგან რა ეპასუხა? მას ხომ ჯერ ნანახიც არ ვყავდი და თანაც სოციალურ ქსელში გამიცნო, ვფიქრობ ნდობის ფაქტორი უფრო იყო. მეორე დღესვე გავიქეცი კინოთეატრში, რომ ბილეთები მეყიდა, ვიფიქრე თუ დავურეკავდი და ვეტყოდი, რომ ბილეთები მაქვს და აუცილებლად უნდა წამომყვეთქო წამოვიდოდა. ბილეთები ვიყიდე და დავურკე მითხრა, რომ სკოლაში იყო და ხმა კარგად არესმოდა, თუმცა ვუთხარი რომ 12-ში აუცილებლად მომყვები უარს ვერ მივიღებთქო და დამთანხმდა. საღამოს, როგორც ჩვენ გვჩვეოდა გვიან ღამით საუბრისას მკითხა:

* დარწმუნებული ხარ, რომ ჩემი ნახვა გინდა?
* კი დარწმუნებული ვარ
* რეალურად ისეთი არ ვარ, როგორიც ფოტოებში ვჩანვარ
* დარწმუნებული ვარ, რომ როცა გნახავ ძალიან მომეწონები.

ალბათ ჩემს ცხოვრებაში მთელი ამ დროის მანძილზე ისე არ მინერვიულია, როგორც იმ დღეს. არ ვიცოდი რა უნდა მექნა, ვიცოდი რომ მომწონდა და არ მინდოდა, რომ ეს დღე არ ჩავარდნილიყო. ცოტა არიყოს ვნერვიულობდი, რომ არ მოვიდეს მერე რა ვქნათქო. გავემზადე და წავედი, თავისუფლებაზე გალერეაში უნდა შევხვედრილიყავით, ფილმი 2-ზე იწყებოდა და შევთანხმდით, რომ ნახევარი საათით ადრე შევხვდებოდით. მე ყოველთვის დათქმულ დროზე ადრე მივდივარ ყველგან და პირველზე უკვე იქ ვიყავი. ჩემს მეგობარს დავურეკე, ვეცადე დრო გამეყვანა თან ვუყვებოდი, როგორ ვნერვიულობდი ამ ნერვიულობაში კი დრო ისე გაიწელა, რომ ვეღარ ვითმენდი. 2-ის ნახევარიც მოვიდა, მაგრამ ელენე არსად ჩანს, დავურეკე და მიუწვდომელი იყო. ამ დროს თავი ისე ცუდად ვიგრძენი აღარ ვიცოდი რა მექნა, ვიფიქრე რომ აღარ მოდიოდა და ისევ ჩემს მეგობარს დავურეკე, მოვუყევი რა და როგორ იყო, თავიდან დამცინა, თუმცა მალევე მიხვდა რა საშინელება იქნებოდა ჩემთვის და ჩემს გამხნევებას სცდილობდა. გავუთიშე და კიდევ ერთხელ ვცადე ელენესთან დარეკვა... ზარი გავიდა... უცბად ისეთი გრძნობა დამეუფლა, თითქოს ამ ქვეყნად ასე ძალიან არაფერი არ გამხარებია, მან მითხრა, რომ უკვე ესკალატორზე ამოდიოდა, როდესაც დავინახე გავშეშდი... იმაზე მეტად ლამაზი იყო, ვიდრე სურათებში ჩანდა, წამით ხმა დავკარგე... მხოლოდ იმაზე ვფირობდი, რომ ეს ის არის ჩემი ოცნების გოგო, რომ ძალიან მიყვარს!... გავუთიშე და მაშინვე მეგობარს მივწერე, რომ მოვიდა და ულამაზესია. ჩავეხუტე ძალიან ძლიერად, თითქოს მონატრებული მყავდა... ისე საყვარლად მოათრევდა ორივე დიდ პოპკორნს, რომ მეცინებოდა და თან იმაზე ვფიქრობდი რომ ულამაზესი ადამიანია ვინც კი მინახავს.