**«Ανάθεμα στα σκέλια μου»**, *της* *Μαρίας Γρηγοριάδη*

Ρυακι γαργαρο ειν το νερο που διασχιζει τα γυμνα της ποδια.

Φωναζει οχι επειδη πονει μητε επειδη φοβαται για κεινη αλλα γιατι ειναι αγχωμενη αν θα τα καταφερει στον πιο σημαντικο της ρολο .

Το ξερει το νιωθει η ζωη της αλλαζει ριζικα

Ενας σφαχτης την πιανει στο στομαχι

Ουρλιαζει παλι .

Πιο δυνατα απο πριν ,ενα ουρλιαχτο που τους κανεις ολους να σπαραζουν.

Τωρα ειναι ενα συνωθηλευμα ,αγχος ,αγωνια και πονος ολα γινουνται ενα μεσα της.

Την ακουει ο αντρας της

Φωναζει τη μαμη κι απο μεσα του παρακαλει τουτο το θαυμα που επροκειτο να ρθει κοντα τους να ειν αγορι.

Η μαμη ηρθε.

Την βρισκει ξαπλωμενη να σφαδαζει απ τους πονους

Οι ωρες περνουν ,ιδρωνει ,πονει πλιοτερο τωρα.

Ουρλιαζει,τσιριζει ,μπηγει τα νυχια της στο στρωμα,δακρυζει.

Υστερα απο καμποσο που θαρρουσε πως μια ζωη διηρκησε τουτη η γεννα ακουει κλαμα .

Κλαμα λυτρωτικο, κλαμα που την ευεργετει ,

Ειναι καλα κι αυτη κι αυτο.

Η μαμα της το δινει να το αγκαλιασει.

Δεν νοιαζεται ομως εκεινη να ηδει αν ειν κορη η υιος το πλασμα που της χαρισε ο Θεος ,μοναχα το αγκαλιαζει και το φιλει με τις ελαχιστες δυναμεις που της απομενουν.

Η ακουει τις φωνες τους ανδρος της .

Εκεινος βλασφημα .

Εκεινη ,εκεινον, τη μαμη,το νεογεννητο παιδι τους ,την ατυχια του και τω Θεω που του δωκε κορη.

Εξαλλος ειναι.

Ετσι εμαθε οτι το παιδι της ειν κοριτσι.

Οτι μια μερα και τουτο θα πονεσει ,οπως πονουσε εκεινη πριν απο λιγο .

Το αγκαλιαζει σφιχτα και κλαιει μαζι του απο χαρα ,αλλα επειδη ξερει και τι την περιμενει.

Η μαμη ξαναμπαινει στην καμαρη της

-Μπραβο κορη μου ψελισε.

Παρα τα οσα τραβηξε επειδη εκανε κορη απο τον ανδρα της εκεινη λατρευε το παιδι της πλιοτερο απο καθε αποκτημα της .

Καθε μερα την εβλεπε να μεγαλωνει.

Προσπαθησε να την προφυλαξει απ ολα τα κακα.

Σε καθε ξεσπασμα του ανδρος της προτασσε το κορμι της μη τυχον και βλαψει την κορουλα της .

Τον εκληπαρουσε να ξεσπασει πανω της και να αφησει ησυχη την κορουλα της.

Εκεινος δεχοταν.

Μια σκεψη δυναμωνε την οργη του .

Η ατεκνια της γυναικας του .

Η ανικανοτητα της να του χαρισει ενα παιδι κι οχι κοριτσι.

Εκεινη συμμεριζοταν την αναγκη του και σωπαινε ,ενω δεχοταν καρτερικα καθε του χτυπημα.

Στο βαθος της ψυχης της ομως χαιροταν.

Χαιροταν που ο Θεος δεν της χαρισε υιο ,που καποια γυναικα δεν θα υπομενε οτι υπομενε αυτη τωρα.

Αν αυτου της χαρισε μια ζωη που θα δημιουργουσε μια αλλη και στα τσακιδια αν δεν δημιουργουσε δηλαδη ,καλα να ναι η κορουλα της και τιποτα αλλο δεν ηθελε.

Η μικρη μεγαλωνε .

Εγινηκε ακομα ομορφοτερη απ τη μανα της.

Αραγε αυτο που επαθε να ταν το τιμημα της ομορφιας της η το τιμα της γυναικειας φυσης της?

Κοκκινο ρυακι γαργαρο ετρεχε τωρα κι απ τα δικα της ποδια .

Μονο που δεν ηταν νερο .

Ηταν αιμα.

Ετρεμε . Ποναγε .Ουρλιαζε ,μονο που αυτη ουρλιαζε απ τον πονο κι απ τον φοβο για τη ζωη της . Ανησυχουσε για το τι ηταν ικανος να της κανει αυτος που τωρα ασελγουσε πανω της .

Ποταμι τα καυτα δακρυα της.

Της εκλεισε το στομα να μην ακουγονται οι φωνες της.

Οταν τελειωσε η αποτροπαια πραξη του την παρατησε και χαθηκε ετσι ξαφνικα οπως ειχε ερθει.

Δεν μιλησε σε κανεναν γι αυτο.

Οι μηνες περνουσαν και δεν ειχε κοκκινο.

Καταλαβε .

Παλι δε μιλησε .

Βγηκε εξω δεν αποχαιρετησε τη μανα της. την κοιταξε με ενα βλεμμα γεματο αγαπη και ευγνομωσυνη για οτι της ειχε προσφερει.

Περιπλανιοταν δωθε κειθε.

Τι ειχε κανει?

Γιατι ? Γιατι η ζωη που κυοφορουσε τωρα να ταν μια ζωη απ τη ληξη της δικιας της?

Το νοωθε πως αν γεννουσε στο προσωπο του παιδιου της θα αντικριζε τη δυσπιστια ,την καχυποψια και τον φοβο που νιωθει για ολους μετα απο τον. .δεν μπορουσε να το ξεστομισει . Τι ντροπη ηταν αυτη.

Πηγε στο ποταμι κοιταξε τον ουρανο.

Πρωτη δεν μερεψε την ταραγμενη ψυχη της,δεν της εδωσε λυση στο προβλημα της .Δεν τη γεμισε ελπιδα και αισιοδοξια.

Εκλεισε τα ματια της .

Ενιωσε παλι ταραγμενη.

Ηρθαν στο νου της οι αποτροπαιες εικονες απο..

Τα ανοιξε παλι τρομαγμενη.

Αρχισε να περπατα ,αργα ,νωχελικα ,παρασυρομενη απο τη δεινη των σκεψεων της.

Σιγοψυθιριζε εναν σκοπο ,τον αγαπημενο της μανας της.

Εγινε ενα με το ποταμι.

Ξεπλυνε την ψυχη της και το σωμα της .

Δεν αντισταθηκε στο ρευμα ,εγινε ερμαιο του.

Την βρηκαν κατι χωριανοι .

Το παν στη μανα της που δεν γνωριζε πως εκτος απ την κορη της εχασε και το αγεννητο αγορι της.

Εκλαιγε με λυγμους.

Πονοι δυνατοτεροι απ αυτους της γεννας την επιασαν,μονο που μετα απ αυτους δεν επηλθε η λυτρωση.

Αμετρητα ουρλιαχτα ,διαδεχονταν το ενα τ αλλο καθως αγκαλιαζε το αψυχο κορμι της κορης της.

Παρακαλουσε τω Θεω να ξυπνησει .

Σιωπη .

Αρχισε παλι να κλαιει.

Ο ανδρας της την εδειρε .

Της ειπε λογια πικρα ,πως δεν ησαν εκεινη καλη μανα. Δεν την εμποδισε.

Αχρηστη γυνη αναφωνιζε.Αν ηκανες απ αρχης παιδι κι ουχι κοριτσι αυτο τωρα δεν θα καμωνοτανε.

Στην κηδεια του παιδιου της δεν την αφησε να παει. Να μην δουν λεει τις πληγες της.

Καπως επρεπε να της μιλησει να τη νιωσει εστω για τελευταια φορα.

Πηγε στο σημειο που ευρεθει το αψυχο κορμι της.

Και μονολογουσε :

\_Απο τοτε που γεννηθηκες κορη μου μονακριβη η ζωη μου αλλαξε ολακερη.Απο τα παντα θαρρουσα πως θα σε προστατευα ,ημουν ομως λαθος.

Συγνωμη.Φταιει αυτο που ειν αναμεσα στα σκελια μου. Με κανει ανημπορη.

Ο Θεος με καταραστηκε ειμεθα γυνη,αδυναμη και τωρα να μην ημπορω να ξαναμοιρισω το αρωμα σου μεσα στην αγκαλη μου.Μονακριβη μου.

Ισως να ειν καλυτερα που φυγες .

Δεν σ εκανε ουδεις δικια του με τη βια.

Την σκληροτητα του κοσμου τουτου δεν την γνωρισες .

Το ακαρδο χερι του πατρος σου δεν το ενιωσες.

ΑΝΑΘΕΜΑ!!!

Καθε φορα που μ εδερνε ειχε δικιο!

Ειμαι αναξια ,Αναξια ...ΑΝΑΞΙΑΑΑΑ,διοτι δεν προστατεψα το πιο σημαντικο για μενα προσωπο.

Σε παρακαλω κορη μου τωρα που βρισκεσαι αναμεσα στους αγγελους συλλογισου τον πονο μου.

Συλλογισου πως ποτε δεν αγαπησα τον πατερα σου.

Συλλογισου πως ποτε δεν μ αγαπησε κι εκεινος.

Συλλογισου πως γι αυτον ημουν ενα σκευος ηδονης

Συλλογισου πως για μενα ηταν στην αρχη ενα μεσω προστασιας ,που μου απεδειξε ομως πως και στον πιο αποκρυφο κρυψωνα δεν ημπορει κανεις να νιωσει ασφαλεια.

Συλλογισου πως ολοι περιμεναν απο μενα να χαρισω στην κοινωνια υιους ,δυνατους,αξιους κι εργατικους ,αντ αυτου ομως μου χαρισε εσενα .

Συλλογισου πως ολοι με λυπουνταν γι αυτο ,αλλα εγω δεν ενιωθα ατυχη.

Συλλογισου πως η υπαρξις σου μερευε τη ψυχη μου,με κρατησε κοντα στον πατερα σου,με εφερνε στα λογικα μου καθε τοσο που η παραφροσυνη ξεπηδουσε απο μεσα μου .

Συλλογισου πως δεν ειμεθα γραμματιζουμενη .Δεν μ αφησε ο παππους σου να μαθω καμια τεχνη παρα μοναχα με παντρεψε με τον πατερα σου με το ζορι.

Συλλογισου πως για το οτι δεν σε προστατευσα ευθυνεται μοναχα το οτι ειμαι γυναικα.

Ανικανη,οπως ολες να προστατεψω ακομα κι εμενα .

Ανικανη να δωσω χαρα ακομα και σε μενα.

Ανικανη...ΑΝΙΚΑΝΗ.

Μονο πονος και λυπη ανηκει στη φαρα μας.

Συλλογισου πως η Ευα φταιει .

Αυτη τα κανε ολα κι ο Θεος εριξε την οργη του πανω μας .

Εσυ εισαι ελευθερη τωρα πια .

Ζητα του κορουλα μου να μου δειξει συγχωρεση οταν θα ερθω σημα σας .

Οταν αποθανω δεν θα συλλογιεμαι τον πονο αλλα μοναχα οτι θα σ εχω παλι στην αγκαλη μου.

Εκανε να σηκωθει .Καποιος την ειδε και τη χλευασε ,τα προφτασε στον ανδρα της.

Εκεινος νευριασε .

Πηρε ενα μαχαιρι.

-Καιρος να ελαφρυνω τον κοσμο απο το βαρος της παρουσιας σου ,ειπε.

Της εμπιξε το μαχαιρι αναμεσα στο στηθος.

Της εκοψε τους μαστους ,συμβολο τη θηλικοτητας της.Ρυακι γαργαρο κυλουσε το αιμα απανω στο κορμι της .

Δεν ιδρωνε τωρα .

Δεν φωναζε.

Δεν ουρλιαζε.

Δεν ανησυχουσε.

Χαιροταν.Σε καθε μαχαιρια χαμογελουσε κι οταν ενιωσε τη ψυχη της να εγκαταλειπει το ματωμενο κορμι της ειπε:"-Μη συλλογιεσαι αλλο τον πονο μου κορουλα μου τωρα θα μαστε μαζι."

Παρα το ματωμενο κορμι της το προσωπο της ηταν ακομα ομορφο κι ας ηταν μεγαλη.Το χαμογελο του αψυχου κορμιου της δεν εσβησε ,αλλα εμεινε εκει ελπιδοφορο.Τοσο ομορφο.Τοσο γαληνιο.Τοσο εναρετο.ΤΟΣΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ.