**პირველ რიგში ვგმობთ სულიერ ძალადობასა და აგრესიას!**

 მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი გმობს და ემიჯნება ნებისმიერ ძალადობასა და აგრესიას, პირველ რიგში კი - თავსმოხვეულ სულიერ ძალადობასა და აგრესიას, რომელსაც აგერ უკვე წლების განმავლობაში საქართველოში ახორციელებენ ე.წ. ლიბერალური იდეოლოგიის მიმდევრები და დამცველები, ნაც-ხელისუფლების პერიოდში ფორმირებული და მომრავლებული უცხოეთიდან დაფინანსებული სხვადასხვა, მათ შორის ლგბტ და მსგავსი ჯგუფები და მათი დამცველი ორგანიზაციები, რომლებიც, ფაქტობრივად, წარმოადგენენ საქართველოში მოქმედ უცხოურ აგენტურას. მათი უმრავლესობა, ოდიოზური „იდენტობის“, „ინკლუზივისა“ და მსგავსი ორგანიზაციების სახით, ნაციონალების ზონდერბრიგადებად მოგვევლინენ და ნაცების პროვოკაციული გამოხდომების ინსტრუმენტებად იქცნენ. ნაცების ზეობის ხანაში სულიერი აგრესია, უზნეობის, მათ შორის ლგბტე პროპაგანდა სახელმწიფო დონეზე ხორციელდებოდა. სულიერი ძალადობა ხორციელდებოდა მასშტაბურად, მოზრდილებზე და მოზარდებზე, ჩვენს შვილებზე, ყველგან, სასწავლო სივრცეში, სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში, მედია სივრცეში. ამ მიზნით განსაკუთრებით იღვწოდნენ გავლენის ტელევიზიები, სახელმწიფო სტრუქტურები, განსაკუთრებით განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროები, მაღალი რანგის პირები, - პრეზიდენტმა ხომ ყველგნ გარყვნილების ბუჩქები აღმოაცენა, პირველმა ლედიმ კი ახალგაზრდებს თავზე პრეზერვატივები გადააყარა, მერმა და ძმა-ბიჭებმა სტრიპტიზბარები აითვისეს (ისიც ბიუჯეტის ხარჯზე), ბოკერია-ჩორგოლეიშვილ-ჰომო-ლესბოს-ტრანსექსუალებმა ქუჩები გაიხადეს ასპარეზად და პროვოკაციული ღონისძიებები „გააჩალიჩეს“.

 რა უნდა ითქვას 17 მაისის აქციასთან დაკავშირებით? საზოგადოდ ის უნდა ითქვას, რომ მასშტაბურ საპროტესტო აქციას ხშირად თან სდევს უკონტროლო ქმედებები, ძალადობის გამოვლინებები, რაც დემოკრატიულად წოდებულ დასავლეთის ქვეყნებიშიც არც თუ იშვიათად ხდება. სამწუხაროდ 17 მაისის აქციაც ვერ იქცა გამონაკლისად. მაგრამ თუკი 17 მაისის აქციის დროს ლოკალურად განხორციელებულ ძალადობებს აქვს თავისი ახსნა (და არა გამართლება), სულიერ აგრესიასა და ძალადობას, მათ შორის გარყნილების პროპაგანდას არა აქვს არც ახსნა და არც გამართლება. იქნებ ე.წ. ლგბტ-ლიბერალ-ექსტრემისტებმა აგვიხნან, რა გამართლება აქვთ მათ მიერ განხორციელებულ თუ მხარდაჭერილ სულიერ აგრესიას, გარყვნილების პროპაგანდას, სოდომ-გომორული სისაძაგლის ნორმად დასახვასა და ქუჩებში ამის ტრანფარანტირებას, ლოზუნგირებასა თუ ფლეშმობილირებას? იქნებ 17 მაისის აქციებზე ასეთი რამ არ ხდება და მხოლოდ ჰომოფობიის პრობლემები აწუხებთ? აბა, ნახეთ დაავლეთის ქვეყნებში ამ დღეს გამართული მსვლელობები, განსაკუთრებით წლევანდელი მსვლელობა ქ. ბრიუსელში, - როგორი აღვირახსნილი პროპაგანდაა ლგბტ ქცევისა, უკვე ბავშვებიც კი მონაწილეობენ ასეთ უხამს აღლუმებში. თუნდაც შარშან, 17 მაისს თბილისში იგივე ლგბტ ჯგუფის მიერ მოწყობილი აქცია იმით დაიწყო, რომ 51-ე სკოლის წინ დღისით, მზისით ორმა ბიჭმა საჩვენებელი ტუჩებში „ზასაობით“ გახსნა აქცია, შემდგ მონაწილეებმა  გაშალეს ლგბტ ქცევის პროპაგანდის (ნორმად წარმოსახვის) შემცველი ტრანსფარანტები და რუსთაველის გამზირისკენ გაემართნენ. წელს რა ჰქონდათ ჩაფიქრებული? ქაშუეთის ეკლესიასთან (იქნებ შიგნითაც?) „ფუსი რაიოტობანას“ რომ აპირებდნენ, ეს კი განცხადდა.

 17 მაისი ერთგვარი ლუსტრირების დღედაც იქცა, - როგორ აჟივჟივდნენ ცოდვის შვილები, მათი მხარდამჭერები, ტელევიზიები, ჟურნალ-გაზეთები, სიბილწის მწოველ-მფრქვეველი მწერლები თუ დაბოლილი პოეტები, სიცრუით მეტყველი სულები, ქართველთ სულთ-მსყიდველნი და ეკლესიის მაგინებლები. სიცრუე და ცილისწამება მთელს ამ ფსევდოლიბერალურ სივრცეში რომ ჩვეულებრივი ამბავია, ეს არც არის გასაკვირი, - ცოდვის აპოლოგეტები ხომ ყველაფერს იკადრებენ, - და გაჩნდა მედია-სივრცეში ფალსიფიცირებული კადრები თუ ცილისმწამებლური ინტერპრეტაციები, თავდასხმები ეკლესიაზე, სასულიერო პირებსა და მრევლზე. ის, რასაც ნაცები თავისი ხელისუფლების დროს თავგამოდებით ახორციელებდნენ, ინერციით დღესაც გრძელდება. რატომ? ალბათ იმიტომ, რომ ნაცების მსგავსი ცნობიერების მატარებელი პირები ახალ ხელისუფლებაშიც მრავლად აღმოჩნდენ, განსაკუთრებით - „რესპუბლიკელები“, ნულოვან-რეიტინგელები, რომლებიც ბატონ ბიძინა ივანიშვილის ზურგსწამომჯდარები ხელისუფლებაში შებრძანდნენ. უსუფ-ხიდაშელ-ზურაბიშვილის გამოსვლები შინაარსით არაფრით განსხვავდება ნაცების ბოროტმეტყველებისაგან. დიახ, ეს ის დავით ზურაბიშვილია, რომელიც ყველამ ვიხილეთ კადრებში, თუ როგორ უკრავდა ტაშს იგი ავადმყოფ დეისაძეს ავადსახსენებელი წიგნის პრეზენტაციის დროს, როდესაც ის თავის მოთხრობას კიხულობდა და გაუგონარ სიბილწეს ანთხევდა, იმას, თუ როგორი მრუშული ლტოლვა ჰქონდა შვილს დედისა და დის მიმართ. ნაშობნო იქედნეთანო, თქვენ „ქართული ოცნება“ გინდათ თუ „ქათმური ოცნება?“

 საგანგებოდ უნდა ითქვა სახალხო დამცველზე. რაოდენ გასაკვირია, რომ ეს თანამდებობა საქართველოში აუცილებლად მართლმადიდებელთა მოძულემ უნდა ჩაიბაროს. ჩვენ არ ავყვებით ახალი სახალხო დამცველის სექსტანტობის თაობაზე მოარულ ხმებს, თუმცა მისი ქცევა და განცხადებები 17 მაისის მოვლენებთან დაკაშირებით ავლენს მის დაუფარავ ანტიპატიას ეკლესიისა და სასულიერო პირების მიმართ. იმ დღეს, როდესაც მოვლენები ჯერ ჩამთარებულიც არ იყო, გამოძიება არ დაწყებულიყო და მოძალადეებიც იდენტიფიცირებულნი არ იყვნენ, იგი მოგვევლინა არა როგორც უფლებადამცველი, არამედ როგორც ნაც-დროინდელი პროკურორი, - მან თვითონვე გამოავლინა და დასდო სასულიერო პირებს ბრალი ძალადობაში, თვითონვე გაასამართლა ისინი, განაჩენიც გამოუტანა და მოითხოვა მათი დაკავება. ვინ მისცა სახალხო დამცველს პროკურორის უფლება-მოვალეობანი? რატომ აძლევს თავს აშკარად ტენდენციური, არაკეთილმოსურნე გამოხდომის, საულიერო პირების თვითნებურად გასამართლებისა და მოძალადეებად სახელდების უფლებას? ჯერ გამოუცდელია? იმედი ვიქონიოთ, რომ იგი გაიაზრებს და შეიგნებს თავის რეალურ ფუნქციას და თუ ხალხის უფლებებს არ დაიცავს, იმას მაინც არ გააკეთებს, რომ უმრვლესობას თავზე უმცირესობებს დაასვამს? ვნახოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი, წინამორბედების მსგავსად, ანტისახალხო და, აქედან გამომდინარე, უხალხო დამცველი იქნება.

 საზოგადოების, განსაკუთრებით მომავალი თაობის სულიერი და ზნეობრივი სიჯანსაღისათვის დღევანდელ დემონიზებულ მსოფლიოში მეტად საშიში ვითარებაა. მთლად სახარბიელო ვითარება არც ჩვენს ქვეყანაშია. ლიბერ-აგენტურულად მოქმედი ორგანიზაციები, მასმედიის საშუალებები, სხვადასხვა სტრუქტურები ისეთ ცილისმწამებლურ გარემოს ქმნიან, რომ თუკი კაცმა, ან რომელიმე ჯგუფმა ხმა აღიმაღლა თავსმოხვეული სულიერი ძალადობის წინააღმდეგ, მას უმალ მოძალადედ და ექსტრემისტად გამოაცხადებენ, აუგორებენ ცილისმწამებლურ კამპანიასა და საზოგადოების თვალში მარგინალად დასახავენ. ამიტომაცაა, რომ ჯერჯერობით ბევრი, განსაკუთრებით სასულიერო პირები, ეპისკოპოსები, რომლებიც უპირველესნი უნდა იყვნენ სულიერებისა და ზნეობის დაცვის სადარაჯოზე, მართალია, თანაუგრძნობენ სიწმინდის დაცვის მოსურნეებს, მაგრამ ერიდებიან მტკიცე პოზიციით გამოსვლასა და საზოგადოებაში გამოჩენას („შიშისათვის“ ლიბერალთა?). იმედია, ასეთ დროს ისინი ლოცვით მაინც ეწევიან ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მეტად საჭირბოროტო პრობლემის გადაჭრის მცდელობას. ლოცვის ჟამი ხომ ყოველთვის არის, მაგრამ ხანდახან დგება ჟამი ხმის ამაღლებისა და მოქმედებისა.

 სამომავლოდ ყველამ უნდა იცოდეს: ხალხი, საზოგადოება ვერ მოითმენს სულიერ აგრესიასა და ძალადობას, განსაკუთრებით ახალ ხელისუფალთა ზეობის დროს, რადგან სწორედ ხალხმა მოიყვანა ისინი თავგანწირვის ფასად ხელისუფლებაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, - ჩვენ ვგმობთ ფიზიკურ ძალადობას, მაგრამ ვშიშობთ, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობის ნების უგულვებელსმყოფელ, მისი რელიგიური გრძნობების შემლახველ, ტრდიციებისა და სიწმინდეების შემაგინებელ და მომავალი თაობის განმხრწნელ, წახალისებულ და ხელშეწყობილ სულიერ აგრესიას, გამოვლენილს ნებისმიერი მაპროვოცირებელი ღონისძიების სახით, შეიძლება კვლავ უმართავი და უკონტროლო ფიზიკური აგრესია მოჰყვეს და დაუპირისპირდეს. ფიზიკურ აგრესიას არა აქვს გამართლება და მას პასუხისმგებლობა ეკისრება, მაგრამ გაცილებით უფრო დიდი პასუხისმგელობა ეკისრება პირველმიზეზს - თავსმოხვეულ სულიერ, განმრყვნელ, ღმრთისმგმობ აგრესიასა და ძალადობას.