**fundamenturi sakanonmdeblo cvlilebebi – kanoni moqalaqeobis Sesaxeb, saqarTvelos konstitucia**

1992-1995 wlebSi qarTuli nacionaluri proeqtis samoqalaqo transformacias xeli Seuwyo fundamenturma sakanonmdeblo cvlilebebma. mTavari aqtebi, romlebmac, erTi mxriv, xelisuflebis centralizacia, xolo, meore mxriv, samoqalaqo identobis diskursis gaZliereba ganapirobes, aris kanoni moqalaqeobis Sesaxeb da saqarTvelos konstitucia.

zviad gamsaxurdias politikuri koaliciis “mrgvali magidia \_ Tavisufali saqarTvelos” xelisuflebaSi mosvlis periodidan, moqalaqeobis Sesaxeb kanonis miReba aqtiuri diskusiis sagani gaxda. Tavdapirvelad gamsaxurdia radikalur poziciaze idga da saqarTvelos moqalaqeobasTan dakavSirebiT garkveuli SezRudvebis dawesebas iTxovda. miuxedavad amisa, 1991 wlis ivlisSi saqarTvelos uzenaesma sabWom miiRo kanoni moqalaqeobis Sesaxeb, romelsac, rogorc davinaxeT, liberaluri xasiaTi hqonda. es iyo zviad gamsaxurdias prezidentobis periodi, rodesac qarTulma nacionalurma proeqtma ukve SeiZina garkveuli samoqalaqo maxasiaTeblebi da es tendencia miRebul kanonSic aisaxa. uzenaesma sabWom kanoni ki miiRo, magram imJamindeli xelisufleba mmarTvelobis bolo Tveebs iTvlida da misi realuri amoqmedeba aRar moxerxda.

saxelmwifo institutebis mSeneblobis gzaze damdgarma eduard SevardnaZis xelisuflebam 1993 wlis 25 marts xelaxla miiRo kanoni moqalaqeobis Sesaxeb.[[1]](#footnote-1) kanonis miRebisas, romelic calsaxad liberalur xasiaTs atarebda, xelisuflebam mxedvelobaSi miiRo saqarTveloSi arsebuli eTnopolitikuri viTareba da qveynis moqalaqeoba mianiWa saqarTvelos yvela macxovrebels. kanoni ar iTvaliswinebda iseT sakvalifikacio moTxovnebs, rogorebicaa, magaliTad, saxelmwifo enisa da qveynis istoriis codna. liberalizmis TvalsazrisiT, saqarTvelos kanonma moqalaqeobis Sesaxeb gauswro bevr evropul demokratul saxelmwifos (Jones 2006: 260).

moqalaqeoba mieniWa saqarTvelos yvela mcxovrebs, romelic kanonis miRebis droisTvis, anu 1993 wlis martisTvis, qveyanaSi cxovrobda. kanonSi aseve xazgasmiT aris aRniSnuli, rom saqarTvelos moqalaqeni kanonis winaSe Tanasworni arian, ganurCevlad rasisa, kanis ferisa, enisa, sqesisa, religiisa, politikuri da sxva Sexedulebebisa, erovnuli, eTnikuri da socialuri kuTvnilebisa, warmoSobisa, qonebrivi da wodebrivi mdgomareobisa, sacxovrebeli adgilisa. saqarTvelos moqalaqeebs garantirebuli aqvT saqarTvelos kanonmdeblobiT da saerTaSoriso samarTliT aRiarebuli politikuri, socialur-ekonomikuri, agreTve piradi uflebebi da Tavisuflebebi. saxelmwifom ganacxada, rom daicavda Tavisi moqalaqeebis uflebebs rogorc qveynis teritoriaze, aseve mis farglebs gareT.

es kanoni, dRevandeli perspeqtividanac, calsaxad inkluziuria, Tundac im TvalsazrisiT, rom moqalaqeobis miRebis msurvelebs aranair specialur moTxovnebs ar uyenebs. samoqalaqo omis qarcecxlSi myof qveyanaSi msgavsi kanoni namdvilad SeiZleba ganvixiloT, rogorc sakvanZo xasiaTis dokumenti, romelmac mniSvnelovnad ganapiroba samoqalaqo qarTuli nacionaluri proeqtis Semdgomi ganviTareba. samoqalaqo nacionalizmis gansazRvrisas moqalaqeobis cnebas fundamenturi mniSvneloba eniWeba. swored moqalaqis loialuroba saxelmwifosa da sazogadoebaSi damkvirebuli faseulobebis mimarT aris is fundamenti, romelsac samoqalaqo identoba unda daefuZnos.

meore umniSvnelvanesi aqti, romelmac sabolood gansazRvra qarTuli nacionaluri proeqtis inkluziuri, samoqalaqo buneba, aris 1995 wlis 24 agvistos miRebuli saqarTvelos konstitucia.[[2]](#footnote-2)

konstituciis preambulaSi gamoxatulia saqarTvelos moqalaqeTa neba, damkvidrdes demokratiuli sazogadoebrivi weswyobileba, uzrunvelyofil iqnas adamianis sayovelTaod aRiarebuli uflebani da Tavisuflebani, ganmtkicdes saxelmwifoebrivi damoukidebloba da sxva xalxebTan mSvidobiani urTierToba. saqarTvelos 1995 wlis konstitucia 1921 wlis konstitucias daefuZna, riTac xazi gaesva 1918-1921 wlebis demokratiul respublikasTan memkvidreobiTobas da saxelmwifoebriobis erTgvar uwyvetobas. aseve xazi gaesva 1991 wlis 31 martis referendums, romelic saqarTvelos mTel teritoriaze, maT Soris, afxazeTis avtonomiur respublikasa da samxreT oseTis avtonomiur olqSi Catarda. saqarTvelos saxelmwifos damoukidebloba, erTianoba da ganuyofloba aseve dadasturda 1991 wlis 9 aprilis damoukideblobis aqtiT. konstituciiT saxeli Seecvala saqarTvelos respublikas da ewoda saqarTvelo. qveynis saxelmwifo enad ganisazRvra qarTuli, xolo afxazeTis avtonomiur respublikaSi – agreTve afxazuri.

zviad gamsaxurdias mmarTvelobis periodidan mudmivad mimdinareobda aqtiuri debatebi imasTan dakavSirebiT, rom marTlmadidebloba saqarTveloSi saxelmwifo religiad unda gamocxadebuliyo. zemoT ganvixileT gamsaxurdias araerTi sajarod gamoTqmuli mosazreba Tu mimarTva, sadac igi Riad afiqsirebda marTlmadideblobis saxelmwifo religiad gamocxadebis survils. 1995 wlis konstituciam zRvari daudo am Temis saxelmwifo doneze ganxilvas da oficialur qarTul nacionalur proeqts sabolood misca sekularuli xasiaTi. saqarTvelos saxelmwifom aRiara rwmenisa da aRmsareblobis sruli Tavisufleba, Tumca, amave dros, aRiara saqarTvelos samociqulo avtokefaluri marTlmadidebluri religiis gansakuTrebuli roli qveynis istoriaSi, aRiarebul iqna agreTve saxelmwifosa da eklesiis gamijvnis principi.

moqalaqeobis Sesaxeb kanonis msgavsad, saqarTvelos konstituciac aRiarebs, rom yvela adamiani dabadebiT Tanasworia, ganurCevlad rasobrivi, enobrivi, eTnikuri, religiuri, sqesobrivi Tu sxva saxis mikuTvnebulobisa. konstituciis mixedviT, dauSvebelia adamianis devna sityvis, azris, aRmsareblobis an rwmenis gamo, aseve misi iZuleba, gamoTqvas Tavisi Sexeduleba maT Sesaxeb. saqarTvelos saxelmwifo aRiarebs saqarTvelos moqalaqeebis uflebas, yovelgvari diskriminaciisa da Carevis gareSe ganaviTaron sakuTari kultura, isargeblon dedaeniT rogorc sajarod, aseve pirad cxovrebaSi. Tumca, iqve aRniSnulia, rom umciresobaTa uflebebis ganxorcieleba ar unda ewinaaRmdegebodes saqarTvelos suverenitets, saxelmwifo wyobilebas, teritoriul mTlianobasa da politikur damoukideblobas.

adamianis uflebebis dacvis kuTxiT, mniSvnelovani movlena iyo saxalxo damcvelis institutis SemoReba, romelic 1995 wlis konstituciiTaa garantirebuli. saxalxo damcvels mieniWa uflebamosileba, zedamxedveloba gaewia saqarTvelos teritoriaze adamianis uflebaTa da TavisuflebaTa dacvisTvis.

1995 wlis konstituciiT SemoRebuli iqna prezidentis posti da qveyana ganisazRvra, rogorc saprezidento respublika. saqarTvelos prezidentis mieniWa saxelmwifos meTauris uflebamosileba. igi gaxda qveynis erTianobisa da erovnuli damoukideblobis garanti. prezidentis postis SemoRebiT, SevardnaZis xelisuflebam daasrula Zalauflebis centralizacia da konsolidacia.

zemoT Cven SevexeT azrTa sxvadasxvaobas, romelic sakontitucio komisiis wevrebs Soris arsebobda erovnul umciresobaTa uflebebis calke Tavad arseboba-ararsebobis sakiTxze. saboloo gadawyvetilebis mixedviT, 1921 wlis konstituciisgan[[3]](#footnote-3) gansxvavebiT, saqarTvelos 1995 wlis konstituciaSi specialuri muxli ar aqvs daTmobili umciresobaTa ufleba-movaleobebs. calkeul TavebSi vxvdebiT debulebebs, rom saqarTvelos yvela moqalaqe Tanasworia, ganurCevlad sxvadasxva saxis mikuTvnebulobebisa. es faqti calsaxad miuTiTebs Sesaswavli periodis qarTuli nacionaluri proeqtis samoqalaqo xasiaTze. am gadawyvetilebiT saxelmwifom daadastura sakuTari moqalaqeebis sayovelTao Tanasworoba da calke ar gamoyo ama Tu im eTnikuri Tu religiuri jgufis gansakuTrebuli ufleba-movaleobani.

saqarTvelos moqalaqeobis Sesaxeb kanonis miRebis Semdeg, moqalaqeobis sakiTxma 1995 wlis konstituciaSic erT-erTi centraluri adgili daikava. Sesabamisad, 1995 wlidan saqarTvelos saxelmwifos oficialuri politika sabolood gadavida samoqalaqo nacionalizmis relsebze. am orma fundamenturma sakanonmdeblo aqtma zRvari daudo “oficialuri nacionalizmis” winaaRmdegobriobas. saqarTvelos sazogadoeba ukve axal realobaSi ganagrZobda cxovrebas.

**eTnikuridan samoqalaqo nacionalizmisken – saqarTvelo 1995-2003 wlebSi**

1995 wlis konstituciis safuZvelze, saqarTveloSi dainiSna saparlamento da saprezidento arCevnebi, romelic imave wlis 5 noembers Catarda. mosaxleobam erTdroulad airCia qveynis prezidenti da umaRlesi sakanonmdeblo organo.

1995 wlis 5 noembris saparlamento arCevnebSi monawileobis ufleba hqonda im partiasa da politikur gaerTianebas, romelic warmoadgenda 50 000 mxardamWeris xelmoweras, an romelsac saqarTvelos parlamentSi hyavda warmomadgeneli konstituciis miRebis dRisTvis. proporciuli sistemis mixedviT arCevnebi tardeboda erTiani partiuli siiT. politikur gaerTianebas ufleba hqonda, maJoritarul olqSi waredgina deputatobis is kandidatic, romelic mis partiul siaSi ar iyo. afxazeTSi, separatistuli reJimis gamo, arCevnebi ar daniSnula, amitom afxazeTis deputacias uflebamosileba gaugrZelda. afxazeTis warmomadgenloba Sedgeboda 12 deputatisgan. konstituciisa da saarCevno kanonis Tanaxmad, parlamentis Semadgenloba ganisazRvra 235 deputatiT. arCevnebSi 53 politikuri gaerTianeba da partia monawileobda, Tumca 5%-iani barieri mxolod samma maTganma gadalaxa. yvelaze meti, amomrCevelTa xmebis 23% moipova “saqarTvelos moqalaqeTa kavSirma”, “erovnul-demokratiulma partiam” 8%, xolo aslan abaSiZis “aRorZinebis kavSirma” 7%-mde miiRo.

SevardnaZis politikurma blokma “moqalaqeTa kavSirma”, marTalia, xmaTa umravlesoba ver moipova, Tumca man saqarTvelos parlamentSi 90 sadeputato mandati miiRo, aseve am gaerTianebam SeZlo sakanonmdeblo organoSi 18 maJoritaris gayvana.

eduard SevardnaZes saqarTvelos axal parlamentSi mniSvnelovani dasayrdeni hyavda. man damajereblad gaimarjva saqarTvelos prezidentis arCevnebSi, miiRo ra amomrCevlelTa xmebis 74%. mis garda, saprezidento arCevnebSi kidev 5 kandidati monawileobda, romelTagan yvelaze meti – xmebis 16% - yofil komunist funqcioners jumber patiaSvils ergo. arCevnebSi aseve monawileobda erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis wevri da “rusTavelis sazogadoebis” Tavmjdomare akaki baqraZe, Tumca man mniSvnelovan warmatebas ver miaRwia.[[4]](#footnote-4) saparlamento da saprezidento arCevnebis Sedegad eduard SevardnaZem sabolood ganimtkica Zalaufleba.

1995 wlis 26 noembers gaimarTa saqarTvelos axlad arCeuli prezidentis inauguraciis ceremonia. sainauguracio sityvaSi eduard SevardnaZem xazi gausva am dRis istoriulobas, misi sityviT, es iyo saqarTvelos konstituciis amoqmedebis, Sesabamisad, qarTuli saxelmwifoebriobis zeimi, saqarTvelos suverenitetis, damoukideblobis, demokratiis, Tavisuflebis dResaswauli.

prezidentma aseve isaubra warsulTan kavSirsa da istoriis uwyvetobaze – “es ara marto Tanamedrove saqarTvelos dResaswaulia, es farnavazis, vaxtang gorgaslis, bagrat mesamis, daviT aRmaSeneblis, Tamaris, giorgi brwyinvalis, erekle meoris saqarTvelos zeimic gaxlavT.” SevardnaZem ganacxada, rom inauguraciaze misvlamde mTawmindis panTeonSi imyofeboda, sadac pativi miago didi winaprebis xsovnas. am aqtiT, romelic, misi sityviT, tradiciad unda qceuliyo, SevardaZem simbolurad gamoxata, rom saqarTvelos prezidenti iyo “istoriul droTa kavSiris” simbolo (saqarTvelos prezidentebis sainauguracio sityvebi 2007: 29).

eduard SevardnaZis sainauguracio sityva religiur ritorikasac Seicavda. inauguraciis win prezidenti, kaTalikos-patriarqTan erTad, sveticxovels estumra. SevardnaZis sityviT, es viziti datvirTuli iyo “RvTaebrivi SinaarsiT”, es iyo prezidentis RmerTTan laparaki, Tu rogor waruZRves ers. am SemTxvevaSi, prezidentma ilia WavWavaZis citirebiT sakuTari Tavi “TergdaleulebTan” daakavSira, romlebic, misi sityviT, qarTveli eris “mamamTavrebi” iyvnen. eduard SevardnaZem xazi gausva saqarTvelos eklesiis mniSvnelobas, Tumca ganacxada, rom eklesia saxelmwifosgan gamoyofilia da man saxelmwifos mxardamxar, magram misgan damoukideblad unda izrunos qveynisa da sazogadoebis ganviTarebaze.

SevardnaZem ganacxada, rom iqneboda saqarTvelos moqalaqeebis sayovelTaod aRiarebuli uflebebisa da Tavisuflebebis dacvis garanti da aRniSna, rom adamianuri ganzomileba saxelmwifo politikis umaRlesi kriteriumia.

prezidentma misi mmarTvelobis erT-erT ZiriTad miznad, samarTlebrivi saxelmwifos formirebasTan erTad, saqarTveloSi samoqalaqo sazogadoebis Camoyalibeba gamoacxada. SevardnaZis SexedulebiT, am miznis miRweva SeuZlebeli iyo erovnul umciresobaTa problemebis mogvarebis gareSe. konstituciis safuZvelze Seqmnil prezidentis saxelmwifo programas unda uzrunveleyo yvela eTnikuri, erovnuli, enobrivi umciresobis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis realuri dacva. programa aseve iTvaliswinebda politikur organizaciebTan konstruqciuli urTierTobebis, pluralizmis, Tavisuflebisa da damoukideblobis principebis danergvas (saqarTvelos prezidentebis sainauguracio sityvebi 2007: 34).

prezidents sakuTar mimarTvaSi Riad ar gaukeTebia aqcenti qveynis sagaremo politikur kursze. igi zogadi gzavnilebiT Semoifargla, mouwoda msoflio Tanamegobrobas demokratiuli wesrigisa da usafrTxoebis dacvisken, postsabWoTa ganviTarebadi qveynebis daxmarebisken, saerTaSriso sivrceSi maTi Rirseuli integraciis mizniT, agreTve terorizmis, agresiuli separatizmisa da eqstremistuli nacionalizmis winaaRmdeg brZolisken. SevardnaZem ganacxada, rom uaxloes wlebSi kidev ufro amaRldeboda saqarTvelos, rogorc damoukidebeli, demokratiuli, suverenuli qveynis imiji saerTaSoriso asparezze (saqarTvelos prezidentebis sainauguracio sityvebi 2007: 37).

miuxedavad imisa, rom sagareo politikis TvalsazrisiT, SevardnaZis sityvaSi mkafio gancxadeba ar gakeTebula, saxelmwifos mowyobis is modeli, romelzec prezidenti saubrobda, TavisTavad gulisxmobda dasavlur orientacias da evropul sistemasTan adaptacias. “samarTlebrivi saxelmwifo, Ria samoqalaqo sazogadoeba, socialurad orientirebuli sabazro ekonomika, demokratia, suvereniteti, Tavisufleba, konsitituciisa da kanonis uzenaesoba – ai, Cveni mTavari miznebi da amocanebi,” – ganacxada SevardnaZem (saqarTvelos prezidentebis sainauguracio sityvebi 2007: 38).

**adaptacia dasavlur samyarosTan**

afxazeTis omis dros naTlad gamoCnda saqarTvelos sagareo politikuri prioritetebis bundovani xasiaTi. saxelmwifos imJamindeli meTauri, erTi mxriv, Riad uwodebda am oms saqarTvelo-ruseTs Soris dapirispirebas, xolo, meore mxriv, saqarTvelom ruseTTan dadebuli xelSekrulebebiT daakanona ruseTis, rogorc Suamavlis roli qveyanaSi arsebul eTnopolitikur kofliqtebSi. saxelmwifos teritoriaze ruseTi sajariso SenaerTebis yofnas legaluri safuZveli Seeqmna (kereseliZe 2012: 22). rogorc 1992-1995 wlebSi mimdinare procesebis analizis dros davinaxeT, saqarTvelos saxelmwifos meTauri xSirad saubrobda ruseTTan keTilmezobluri urTierTobebis damyarebaze.

1994 wels gaformda CarCo-xelSekruleba ruseTis federaciasa da saqarTvelos respublikas Soris megobrobis, keTilmezoblobisa da TanamSromlobis Sesaxeb. es dokumenti moiwona da daamtkica saqarTvelos parlamentma. antirusuli ganwyobebis fonze, saqarTvelos damoukidebel saxelmwifoTa TanamegobrobaSi gawevrianebac am politikis nawilad unda miviCnioT. maSin es faqti eduard SevardnaZem afxazeTis dabrunebis realuri perspeqtivis SenarCunebiT axsna.

miuxedavad politikis winaaRmdegobriobisa da bundovanebisa, igi savsebiT logikurad SegviZlia avxsnaT, Tu gavixsenebT 1992-1993 wlebSi saqarTveloSi arsebul viTarebas. qveynis danawevrebisa da xelisuflebis dakargvis safrTxis qveS myofi eduard SevardnaZe misTvis Cveuli lavirebis pragmatul politikas atarebda. mas Semdeg, rac man SeinarCuna da ganimtkica xelisufleba, TandaTan Secvala sagareo-politikuri prioriteti dasavleTis sasargeblod. Zalauflebis formalizaciisa da gamyarebis procesi 1995 wlis konstituciiTa da arCevnebiT dasrulda. SevardnaZis kursis cvla, erTi mxriv, ruseTis, xolo, meore mxriv, saqarTveloSi arsebuli prorusuli Zalebis ukmayofilebas iwvevda. erT-erTi versiiT, 1995 wels SevardnaZis likvidacia swored prodasavluri kursis gamo surdaT.

1996 wlidan prezident SevardnaZis xelisuflebis sagareo-politikuri kursi ukve mkveTrad ixreba dasavleTisken. urTierTobebi gaZlierda dasavleTis saxelmwifoebTan, gansakuTrebiT, amerikis SeerTebul StatebTan. 1996 wels daiwyo Crdiloatlantikuri xelSekrulebis organizaciasTan (nato) kontaqtebis gaRrmaveba pirveli individualuri partniorobis programis meSveobiT. 1999 wlidan, ruseTis xelisuflebaSi vladimer putinis mosvlis Semdeg, ruseT-saqarTvelos urTierTobebi gauaresda. saqarTvelo gamovida koleqtiuri usafrTxoebis xelSekrulebis organizaciidan. CeCneTis meore omis dros saomar moqmedebebs gamoqceuli ltolvilebi pankisis xeobas moadgnen. CeCeni mebrZolebis mfarvelobis sababiT, ruseTis samxedro aviaciam ramdenjerme daarRvia saqarTvelos sahaero sivrce (kereseliZe 2012: 23). ruseTTan garTulebuli urTierTobebis fonze, saqarTvelos xelisuflebam kidev ufro gaaRrmava TanamSromloba amerikis SeerTebul StatebTan. 2002 wlidan aSS-m, saqarTvelos Tavdacvis saministrosTan erTad saqarTveloSi daiwyo wvrTnisa da aRWurvis erToblivi programis ganxorcieleba. 1999 wlidan saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebi CaerTnen natos samSvidobo operaciebSi.

1999 wels euTos stambulis samitze miRweul iqna SeTanxmeba ruseTis samxedro bazebis saqarTvelos teritoriidan gayvanis Sesaxeb, romelic wlebis Semdeg, magram mainc Sesrulda.

saqarTvelo gawevrianda regionuli da ekonomikuri mniSvnelobis saerTaSoriso organizaciebSi – euToSi, Savi zRvis ekonomikuri TanamSromlobis organizaciaSi (biseki), msoflio savaWro organizaciaSi. qveyanas regular finansur daxmarebas uwevdnen saerTaSoriso savaluto fondi da evropis rekonstruqciisa da ganviTarebis banki.

1993 wlidan dasavleTs mzardi interesi gauCnda kaspiis zRvis auzis navTobis resursebisadmi. dasavleTis saxelmwifoebis mxridan daiwyo gacnobiTi vizitebi; SemuSavda saerTaSoriso strategiuli mniSvnelobis energoproeqtebi. magaliTad, 1993 wels mravalmxrivi SeTanxmebis xelmoweriT evrokavSirma samxreT kavkasiis qveynebTan SeimuSava evropa-kavkasia-aziis satransporto derefnis (traseka) programa, romelsac saqarTveloc SeuerTda. saqarTvelo aseve gaxda baqo-Tbilisi-jeihanis ZiriTadi milsadenisa da baqo-Tbilisi-erzerumis gazsadenis proeqtebis nawili (kereseliZe 2012: 24).

dasavluri integraciis gzaze praqtikuli nabijebis paralelurad, 1996 wlidan gaZlierda prodasavluri ritorika. 1996 wlis aprilSi saqarTvelom xeli moawera SeTanxmebas evrokavSirTan partniorobisa da TanamSromlobis Sesaxeb. prezident SevardnaZis mier luqsemburgSi warmoTqmuli sityva sayuradRebo gzavnilebs Seicavda.[[5]](#footnote-5)

prezidenti SeTanxmebaze xelmoweras istoriuls uwodebda, radgan Cveni winaprebi gamudmebiT eZebdnen gzebs evropasTan dasaaxloeblad. SevardnaZem ganacxada, rom maTi nafiqrali ukve realur konturebs iZenda – gadaidga konkretuli nabijebi dasavluri integraciis mimarTulebiT. SevardnaZis sityviT, evropasTan daaxloeba qarTveli moRvaweebisTvis arasodes yofila ubralo axireba, isini naTlad acnobierebdnen im aucilebel WeSmaritebas, rom swored evropaSi Caisaxa da ganviTarda pirovnebis is paradigma, romlis mixedviT, adamianTa modgma unda gaTavisuflebuliyo misive xeliT Semqnili borkilebisgan. “dRevandeli evropis kavSiri civilizebuli integraciis magaliTs warmoadgens da am TvalsazrisiT gzas ukvalavs danarCen msoflios, maT Soris, damoukidebel saxelmwifoTa Tanamegobrobas”. SevardnaZe Tvlida, rom evrointegracia ar ewinaaRmdegeboda dsT-s interesebs, piriqiT, igi xels iwyobda am organizaciis Semdgom winsvlas.

SevardnaZe miiCnevda, rom evropuli struqturebis urTierTobas axal damoukidebel saxelmwifoebTan sruliad gansakuTrebuli mniSvneloba hqonda. Tuki rames SeeZlo, Seuqcevadi gaexada demokratiuli gardaqmnebisa da sabazro ekonomikaze gadasvlis procesi, xeli Seewyo teritoriuli mTlianobis aRdgenisTvis, erovnul umciresobaTa da adamianis uflebaTa dacvisTvis, es, pirvel rigSi, evrokavSiris aRmosavleTiT gafarToeba iyo.

prezidenti kmayofilebas gamoTqvamda evropis mzardi interesiT kavkasiis saxelmwifoebis mimarT, rasac evrokavSiri saqmiT adasturebda. man madloba gadauxada evropul saxelmwifoebs sakvebi produqtebiT momaragebis programebisTvis, romelmac qarTveli xalxis fizikur gadarCenaSi didi wvlili Seitana. SevardnaZe imedovnebda, rom daiwyeboda evropa-amerika-aziis satransporto derefnis proeqti, romelsac man saukunis proeqti uwoda. misi ganxorcielebis SemTxvevaSi, kavkasia aRidgenda Tavis istoriul funqcias – gaxdeboda kontinentebisa da civilizaciebis damakavSirebeli xidi.

saqarTvelos amosvla samoqalaqo omis Waobidan da saxelmwifoebriobis gzaze dadgoma SevardnaZem pirdapir daukavSira evrokavSiris Zalisxmevasa da daxmarebas. “saqarTvelom, am sityvis pirdapiri mniSvnelobiT, gamoiara jojoxeTi. es iyo yvelas omi yvelas winaaRmdeg, kriminaluri bandebis TareSi, romlebmac qveyana gavlenis sferoebad dayves”. prezidentis sityviT, cotac \_ da qveyana sabolood iqceoda kriminalur saxelmwifod. swored maSin, 1992 wlis zafxulSi, evrokavSirma miiRo saqarTvelos daxmarebis istoriuli gadawyvetileba, ramac SesaZlebeli gaxada Tvisebrivi cvlilebebi qarTuli saxelmwifoebriobis Camoyalibebis procesSi. ailagma ukanono SeiaraRebuli formirebebi da damyarda wesrigi.

1999 wlis 12 ianvris radiointerviuSi[[6]](#footnote-6) saqarTvelos prezidentma mWidrod daakavSira erTmaneTTan saqarTvelos dasavluri integracia, misi saerTaSoriso funqcia da qveyanaSi eTnopolitikuri konfliqtebis mogvareba. “abreSumis gzis” proeqtze saubrisas man ganacxada, rom konfliqtebis mogvarebiT ruseTic unda yofiliyo dainteresebuli, radgan am SemTxvevaSi igi uSualod CaerTveboda proeqtis ganxorcielebaSi da umoklesi gziT daukavSirdeboda samxreTis bazrebs. “aRorZinebul “abreSumis gzas” me megobrobisa da stabilurobis xidsac davarqmevdi,” – ganacxada saqarTvelos prezidentma.

man aseve isaubra afxazeTis konfliqtze da Tqva, rom evropuli uSiSroebis principebi SeuTavsebelia iseT konfliqtebTan, rogoric afxazeTSi ganviTarda, ramdenadac arsebobs misi ufro farTo arealze gavrcelebis safrTxe. SevardnaZis sityviT, evropis uSiSroebisa da TanamSromlobis principebTan aseve SeuTavsebelia eTnowmenda, es ki afxazeTis realobaa, romelic aRiarebulia euTos budapeStisa da lisabonis samitebze. “nuravis daaviwydeba soxumSic da TbilisSic, rom Cven evropuli sivrcis nawili varT, rac did pasuximgeblobas gvakisrebs zogadsakacobrio RirebulebaTa upirobo aRiarebis TvalsazrisiT,” – ganacxada man.

1999 wels saqarTvelo evrosabWos wevri gaxda. es faqti SeiZleba miviCnioT postsabWoTa periodSi damoukidebeli saqarTvelos erT-erT yvelaze mniSvnelovan warmatebad, romelic man evrointegraciis mimarTulebiT gadadga. evrosabWos sxdomaze saqarTvelos parlamentis Tavmjdomarem, zurab Jvaniam warmoTqva istoriuli sityvebi – “me var qarTveli, maSasadame, var evropeli”, romelic Semdgomi periodis saqarTvelos erTgvar lozungad iqca dasavluri integraciis gzaze. Jvaniam aRniSna, rom sagareo-politikuri kursi evropisken ar iyo mxolod prezidentis axireba, “es aris TiToeuli qarTvelis miswrafeba, radgan samSoblos momavals vukavSirebT dabrunebas Cvens erTaderT navsayudelSi – evropis Tavisufal erTa erTian ojaxSi,” – ganacxada saqarTvelos parlamentis Tavmjdomarem (sonRulaSvili 2014: 9).

dasavlur sakanonmdeblo sivrcesTan adaptaciis TvalsazrisiT, erT-erTi yvelaze mniSvnelovani iyo 1999 wlis 14 ianvars miRebuli kanoni, romlis Sesabamisad, saqarTvelos moqalaqis piradobis damadasturebeli mowmobebidan amoiRes eTnikuri mikuTvnebulobis aRmniSvneli grafa (Reisner 2010: 158). am faqtma qveynis politikur da inteleqtualur wreebSi didi mRelvareba gamoiwvia. stiven jonsi aRniSnavs, rom, miuxedavad mravaleTnikuri Seferilobisa, qarTvelTa umravlesobas mainc eTnonacionaluri sazogadoebis swams, rac am kanonis miRebiT gamowveuli protestiT dadasturda (jonsi 2013: 205).

gansakuTrebiT aqtiurobda parlamentis saimigracio komitetis Tavmjdomare guram SaraZe, romelmac ganacxada, rom erovnebis aRmniSvneli grafis amoReba iqneboda qaris wisqvilebTan brZola, romelic qarTvel ers axali safrTxis winaSe daayenebda: “gaivlis ramdenime weliwadi da aRar gvecodineba, CvenTan mcxovreb 80 ersa da erovnebas Soris qarTveloba kvlav umravlesoba aris Tu ara. aqedan gamomdinare, Tu ar gvecodineba, rom umravlesobas warmovadgenT, saxelmwifos saxelwodebis – saqarTvelo – datoveba, SesaZloa, kiTxvis niSnis qveS dadges, gvetyvian – Tu ar xarT umravlesoba, ratom unda erqvas am qveyanas saqarTvelo?”[[7]](#footnote-7) SaraZe erovnebis aRmniSvneli rekvizitebis amoRebas adarebda saqarTvelos gasvlas “kosmopolitizmis sacdel poligonze” (jonsi 2013: 31).

miuxedavad winaaRmdegobisa, kanoni mainc miiRes, rac, udaod, wingadadmuli nabiji iyo evrointegraciisa da dasavlur sistemasTan adaptaciis gzaze.

1999 da 2000 wlebSi saqarTveloSi kvlav gaimarTa saparlamento da saprezidento arCevnebi. 1999 wlis 31 oqtombris saqarTvelos parlamentis arCevnebSi “moqalaqeTa kavSirma” xmaTa 42% miiRo (85 mandati), amas daemata maJoritaruli arCevnebis wesiT gasuli 46 deputati; SevardnaZes kvlav hyavda saimedo dasayrdeni saqarTvelos parlamentSi. sakanonmdeblo organoSi 51 adgili (25%) moipova blokma “saqarTvelos aRorZineba”, aseve barieri gadalaxa politikurma gaerTianebam “mrewveloba gadaarCens saqarTvelos” (7%).

 2000 wlis 9 aprilis saprezidento arCevnebSi eduard SevardnaZem kvlav damajereblad gaimarjva – oficialuri monacemebiT, mas amomrCevelTa TiTqmis 80%-ma dauWira mxari.[[8]](#footnote-8)

imave wlis 30 aprilis gaimarTa saqarTvelos prezidentis inauguraciis ceremonia. SevardnaZem sakuTari sityva, 1995 wlis sainauguracio sityvis msgavsad, kvlav religiuri ritorikiT daiwyo. inauguraciis dRe, 30 aprili, daemTxva aRdgomis dResaswauls. prezidentma es faqti “RvTis niSnad” miiCnia, romelmac migvaniSna, rom “Cven yvelani SemovbrundiT RmerTisken, uzenaesis nebiT, Cveni saxelmwifoc aRsdga da aRmavlobis gzas daadga”. SevardnaZis sityviT, arCevnebs da xalxis winaSe ficis dadebas sakraluri mniSvneloba hqonda, radgan im wels qristes dabadebidan 2000, xolo saqarTvelos saxelmwifoebriobis 3000 weli Sesrulda. SevardnaZem ganvlil 5 wels uwoda gansakuTrebuli etapi saxelmwifoebriobis 3000 wlovan istoriaSi (saqarTvelos prezidentebis sainauguracio sityvebi 2007: 39).

eduard SevardnaZem 1995 wels dasaxuli miznebis didi nawili Sesrulebulad gamoacxada. misi sityviT, istoriulad umokles vadaSi – 4-5 weliwadSi – aSenda damoukidebeli da demokratiuli saxelmwifo. man am faqts qarTveli xalxis istoriuli gamarjveba uwoda da ganacxada, rom procesi Seuqcevadia da mas veRaraferi SeaCerebs. prezidentma xazi gausva marTlwesrigis da kanonierebis damyarebas, ramac stabiluroba moitana (saqarTvelos prezidentebis sainauguracio sityvebi 2007: 41).

 aseve miRweulad gamocxadda 1995 wels dasaxuli kidev erTi mizani – samoqalaqo sazogadoebis Seqmna, radgan, SevardnaZis sityviT, qveyanaSi ukve Semqnili iyo samoqalaqo sazogadoebis safuZvlebi.

sakuTar gamosvlaSi prezidentma saqarTvelos warmateba evrointegraciis gzaze ganvlili 5 wlis muSaobasTan daakavSira: “demokratiuli mSeneblobis, politikuri civilizaciisa da kulturis, adamianis uflebebisa da Tavisuflebebis dacvis sferoSi mopovebuli warmatebebis Sedegad gavxdiT evrosabWos wevri,” – ganacxada man (saqarTvelos prezidentebis sainauguracio sityvebi 2007: 42).

SevardnaZem aseve xazi gausva erovnuli Serigebis mimarTulebiT miRweul warmatebebs. prezidentis mier gamocemuli Sendobis saprezidento aqtebi da dokumentebi, romlis Sedegad cixeebi datoves “mxedrionelebma” da eqsprezident gamsaxurdias momxreebma, misi sityviT, amaze miuTiTebda. “5 wlis win Cven saqme gvqonda erovnul SeurigeblobasTan, gabzarul erovnul cnobierebasTan. minda mogaxsenoT, rom didi samuSao Sesrulda erovnuli Serigebis, Tanxmobisa da konsesusis miRwevis TvalsazrisiT,” – ganacxada saqarTvelos prezidentma.

SevardnaZem aseve piroba dado, rom ganuxrelad daicavda erovnul umciresobaTa interesebs. misi sityviT, saqarTvelos mosaxleobis eTnikuri speqtri mravalricxovani da mravalferovani iyo. Sesabamisad, saWiro iyo erovnul umciresobaTa interesebis ukeT gaTvaliswineba yoveldRiur politikaSi da yoveldRiur cxovrebaSi. prezidenti aseve prioritetul mniSvnelobas aniWebda sxvadasxva konfesiis warmomadgenlebTan konstruqciul urTierTobebs (saqarTvelos prezidentebis sainauguracio sityvebi 2007: 46).

SevardnaZem gansakuTrebuli yuradReba dauTmo did saerTaSoriso proeqtebs: baqo-Tbilisi-jeihanis, baqo-Tbilisi-sufsis navTobsadenebs, transkaspiur gazsadenebs, romlebic axal perspeqtivebs uqmnida 21-e saukunis saqarTvelos.

sainauguracio sityvaSi xazi gaesva saqarTvelos sagareo politikur prioritetebs: evropasTan, pirvel rigSi, evrokavSirTan politikuri, ekonimikuri da kulturuli TanamSromlobis gaRrmavebas, evroatlantikuri kavSiris saxelmwifoebTan da evroatlantikur struqturebTan TanamSromlobis intensifikacias (saqarTvelos prezidentebis sainauguracio sityvebi 2007: 50).

SegviZlia vTqvaT, rom 1995 wlidan dasavluri politikuri kursis gaZlierebam mniSvnelovnad Seuwyo xeli samoqalaqo qarTuli nacionaluri proeqtis Camoyalibebas. dasavlur organizaciebSi gawevrianebisken swrafva da am mimarTulebiT miRweuli konkretuli Sedegebi, amerikis SeerTebul StatebTan da evropis saxelmwifoebTan mWidro TanamSromloba TavisTavad moiTxovda saxelmwifos dasavluri standartis Sesabamisad mowyobas da samoqalaqo nacionalizmis mimarTulebis intensifikacias.

sagareo politikuri warmatebebis paralelurad, saqarTveloSi kvlav rTuli socialuri da ekonomikuri procesebi mimdinarebda. kvlav arsebobda samoqalaqo dapirispirebis recidivebi, romlebic drogamoSvebiT iCenda Tavs. eqsprezident zviad gamsaxurdias momxreebi periodul saprotesto gamosvlebs awyobdnen da “kanonieri xelisuflebis” aRdgenas moiTxovdnen. am mxriv unda aRiniSnos 1998 wels momxdari ori gansakuTrebuli mniSvnelobis faqti.

9 Tebervals zviad gamsaxurdias momxre SeiaraRebuli dajgufeba, romelsac gamsaxurdias gvardiis polkovniki goCa esebua da yofili finansTa ministri guram absanZe xelmZRvanelobnen, Tavs daesxa eduard SevardnaZis eskorts. SevardnaZes amjeradac gaumarTla da saswaulebrivad gadaurCa sikvdils. Tavdamsxmelebma 5 Tviani sabrZolo momzadeba CeCneTSi gaiares, rac gvafiqrebinebs, rom, SesaZloa, am TavdasxmaSic ruseTis kvali eria.[[9]](#footnote-9)

meore SemTxveva imave wlis 19 oqtombers moxda. SuaRamisas senakis samxedro brigadidan Tbilisisken tankebis kolona da ramdenime aseuli jariskaci daiZra. amboxebulebs Tavdacvis saministros senakis brigadis meTauris moadgile, polkovniki revaz asmava da specdaniSnulebis razm “saturnis” Stabis ufrosi, polkovniki akaki eliava meTaurobdnen. orive maTgani zviad gamsaxurdias erTguli samxedro piri iyo. dasavleT saqarTveloSi mcire masStabis Setakebebic gaimarTa, Tumca centralurma xelisuflebam SeZlo meamboxeebis drouli ganeitraleba.[[10]](#footnote-10)

msgavsi faqtebi miuTiTebda, rom qveynis SigniT viTareba saxarbielo ar iyo. amas emateboda rTuli ekonimikuri problemebi – 1990-iani wlebis bolos da 2000-iani wlebis dasawyisSi saqarTvelo korufciis da Crdilovani ekonomikis WaobSi Caeflo. amas Tavad prezidenti SevardnaZec acnobierebda. 2000 wlis aprilis sainauguracio sityvaSi man Tqva, rom “Crdilovani ekonomika da korufcia angrevs saxelmwifos”, mis winaaRmdeg brZola udidesi erovnuli da politikuri saqmea. “es saqarTvelos yofna-aryofnis sakiTxia,” – ganacxada prezidentma da gamoTqva iniciativa, rom korufciis winaaRmdeg brZola specialuri saprezidento programis safuZvelze gaZlierebuliyo. Tumca iniciativa iniciativad darCa. rTuli socialur-ekonomikuri problemebis fonze TandaTan gaizarda SevardnaZis xelisuflebis mimarT sazogadoebis ukmayofileba. 2000-iani wlebidan misma xelisuflebam rRveva daiwyo. opoziciaSi gadavidnen SevardnaZis xelisuflebis erT-erTi yvelaze Zlieri frTis liderebi – yofili iusticiis ministri mixeil saakaSvili, yofili da moqmedi parlamentis Tavmjdomareebi zurab Jvania da nino burjanaZe.

2003 wlis 2 noembris saparlamento arCevnebis Sedegad kvlav SevardnaZis mxardamWerma blokma “axali saqarTvelosTvis” gaimarjva. arCevnebis gayalbebis motiviT, opoziciam saprotesto aqciebi wamoiwyo da SeZlo sazogadoebis masobrivi mxarWeris mopoveba. yvelaferi 2003 wlis 23 noembers “vardebis” usisxlo revoluciiT dasrulda. 75 wlis eduard SevardnaZe Tanamdebobidan gadadga, saqarTvelo ki postsabWoTa transformaciis axal etapze gadavida.

1. kanoni saqarTvelos moqalaqeobis Sesaxeb ix. bmulze: <http://mra.gov.ge/res/docs/2013110412031013274.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. saqarTvelos 1995 wlis konstitucia ix. bmulze: <http://www.parliament.ge/ge/kanonmdebloba/constitution-of-georgia-68> [↑](#footnote-ref-2)
3. saqarTvelos demokratiuli respublikis 1921 wlis konstitucia ix. bmulze: <http://constcommission.ge/1921> [↑](#footnote-ref-3)
4. informacia arCevnebisa da misi Sedegebis Sesaxeb ix. bmulze: <http://www.cesko.ge/files/TEA/archevnebisistoria/geohistory.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. gaz. “saqarTvelos respublika”. #76. 1996. [↑](#footnote-ref-5)
6. gaz. “saqarTvelos respublika”. #9. 1998. [↑](#footnote-ref-6)
7. interviu guram SaraZesTan ix. bmulze: <https://guramsharadze.wordpress.com/devnili/erovnebis-rekviziti/> [↑](#footnote-ref-7)
8. informacia arCevnebis Sesaxeb ix. bmulze: <http://www.cesko.ge/files/TEA/archevnebisistoria/geohistory.pdf> [↑](#footnote-ref-8)
9. masalebi 1998 wlis 9 Tebervlis teraqtis Sesaxeb ix. Toma CageliSvilis dokumentur filmSi “gamsaxurdias saxeliT” <http://www.myvideo.ge/v/732288> [↑](#footnote-ref-9)
10. masalebis 1998 wlis 19 oqtombris amboxebis Sesaxeb ix. Toma CageliSvilis dokumentur filmSi “gamsaxurdias ukanaskneli meomrebi” <https://www.youtube.com/watch?v=MxSFpksMPvU> [↑](#footnote-ref-10)