**სიღარიბე ქუჩებში**

**ნათია შაკაია**

როგორც ერთმა ცნობილმა მწერალმა თქვა „სიღარიბე ჰგავს სასჯელს იმ დანაშაულისთვის, რომელიც არ ჩაგიდენია“. სიღარიბე შეიძლება შევადაროთ ხელმოცარულობას, უუნარობას. ეს არის მდგომარეობა, როცა გაქვს რამის გაკეთების სურვილი, თუმცა ვერ ასრულებ. სიღარიბე ისეთი რამაა, რომელიც ყოველთვის იარსებებს, ყოველთვის გადავხედავთ გზაზე შეწყალების თხოვნით გამოსულ მათხოვრებს, რომელიც გეტყვიან: „დამეხმარე მშია“.

მართლაც, უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ არ/ვერ ვირჩევთ ჩვენს მატერიალურ მდგომარეობას, იგი უკვე ან გამზადებული გვხვდება ან არც სურვილი და არც შესაძლებლობა აღარ დაგვრჩა რომ მოვერიოთ და წყლის ზედპირზე ამოვიდეთ.

მიჩნდება კითხვა, რა იქნებოდა რომ მსოფლიოში არ იყოს გაყოფილი მდიდრისა და ღარიბის ცნება? გვექნებოდა უტოპია? შესაძლებელია საერთოდ?

მივდივარ იმ დასკვნადე რომ შეუძებელია, ყველას ერთნაირი მატერიალური მდგომარეობა გააჩნდეს. ძალიან ბევრია დამოკიდებული თვითონ იმ ადამიანების ტოლერანტულობაზე, რომელთაც რაღაც მხრივ ოდნავ მეტი მაინც გააჩნიათ სხვებზე. მაგრამ, სისულელე და ყოველგვარ საღ აზრს მოკლებულად მიმაჩნია იმაზე ფიქრი, რომ ვიღაც თავის კომფორტზე იტყვის უარს თუნდაც იმიტომ, რომ ვიღაცას გაუნაწილოს იგი. აქ უკვე მივდივართ ადამიანის შინაგან სულიერებაზე ლაპარაკს, რაც ძალიან შორს წაგვიყვანს. მოდით გადავხედოტ ფაქტებს.

ზოგ ქვეყანაში მოწყალების თხოვნა ითვლება პროფესიად (ინდოეთი), ეს უკვე ბევრ რამეზე მეტყველებს. ძალიან ბევრია გასაკეთებელი, ძალაინ ბევრს სჭირდება დახმარება, ძალიან ბევრს სჭირდება იმის გაგება რომ მარტო არ არის და ვიღაც, სადღაც ზრუნავს მისთვის.

სრულ ჭეშმარიტებად მიმაჩნია მაჰათმა განდის ერთი ძალიან ცნობილი გამონათქვამი, რომ სიღრიბე ძალადობის ყველაზე საშინელი ფორმაა...

დაუშვებელია ძალადობას ებრძოლო ძალადობით. მაგალითად, ნორვეგიამ, რომელიც მსოფლიოს უმდიდრეს ქვეყნების სათავეში მოწინავე პოზიციებს იკავებს, გადაწყვიტა რომ დაეჯარიმებინა, ყველა ვინც ქუჩაში მოწყალების სათხოვნად გამოვიდოდა. თუმცა, რა თქმა უნდა ეს არ იქნებოდა კარგი იდეა, ნორვეგიისთვის, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყნისთვის. კარგი მაგალითი კი უნდა ავიღოთ გაერთიანებული ერებისგან როდესაც 1987 წელს მათ გადაწყვიტეს აეშენებინათ საკამოდ კომფორტული თავშესაფარი უსახლკაროებისთვის. ამ წელს კი უსახლკაროების თავშესაფრის მიღების წელი უწოდეს.

ახალი ზელანდიის ქალაქ vელინგტონშის მერიაში მიაჩნიათ, რომ მოწყალების თხოვნა ქუჩაში ზოგისთვის მართლაც რომ აუცილებლაობას წარმოადგენს, მაგრამ ზოგს ბიზნესად აქვს ქცეული ეს საქამიანობა. მათი მოსაზრებით მიღებულ ფულს უმრავლესობა არასწორად იყენებს, ყიდულობენ ისეთ ნივთებს, რომლების საჭიროებას არ წარმოადგენს, მაგალითად ალკოჰოლს, ნარკოტიკს, რომელიც უფრო ამძიმებს მათ მდგომარეობას. მართლას, არასდროს იცი შენს მიცემულ ფულს როგორ გამოიყენებენ. მათი აზრით კარგი იქნება მათთვის ისეთი ვაუჩერების გამოცემა, რომეიც საშუალებას მისცემს მათ იყიდონ საკვები და არა სხვა სიცოცხლისთვის საზიანო ნივთები. ვფიქრობ, რომ ამ იდეის განხორციელების შემთხვევაში, ქუჩაში გამოსული ხალხის სიკვდილიოანობის დონე საკმაოდ შემცირდება. თუმცა, მიმაჩნია რომ მთავრობამ მეტი ძალღონე უნდა იხმაროს სოციალურად დაუცველია ადამიანების დასახმრებლად, ეს არ ეხება მარტო შემწეობის მისაღებად ქუჩაში გამოულ ხალხს, არამედ მათ ვისაც შვილების გამოსაკვებად საჭირო თანხა არ გააჩნიათ.