**Vždyť láska je láska, no ne.?**

 „Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto jací jsme.“ Tuto větu, kterou prohlásil Romain Rolland mám rád. Na světě jsou ale lidé, kvůli kterým jsem si myslel, že být sám sebou v pořádku není. Občas mi nadávali do věcí, které jsem ani neznal, a tak jsem si alespoň mohl rozšířit svou slovní zásobu :) . Ale jedna událost mi pomohla otevřít oči. Prague Pride! To bylo poprvé kdy jsem se doopravdy nestyděl za to jaký jsem. Od té doby už jsem sám sebe nikdy neskrýval. . První protesty za svobodu v lásce a rovnoprávnost LGBTQ+ komunity začali v 60. letech dvacátého století a to jako odpověď na policejní razii v Newyorském gay baru. Z počátku bylo cílem, aby se za neheterosexuální orientaci netrestalo a vlastně se za ni vůbec neodsuzovalo. Prvního bodu bylo dosaženo, ten druhý tak trochu přetrvává do dnes. V některých zemích se zavedla téměř stoprocentní rovnoprávnost a pochody zde zůstávají symbolicky, bohužel ve spoustě zemí se za toto stále bojuje a někde se za odlišnost stále trestá smrtí. . Můj první pochod byl něco nepopsatelného... Všude bylo tolik barev, zajímavých lidí, žádný stud za své pocity a hlavně tam byla moje rodina, od kterých mám velikou podporu ,bez které bych nebyl tím, čím jsem teď. Toto byly mé první dojmy, ale můj druhý pohled na věc ve mně zanechal něco trochu jiného. Když se zamyslíte nad prvními pochody a nad těmi co jsou teď, uvidíte spoustu odlišných věcí. Asi jsme se spokojili s tím co máme, ale mě to teda nestačí a řekl bych že ani většině ne. Přece na každém konci cesty se nachází další, tak proč nejdeme dál? Dříve to byl doslova boj o to kdo jsme a kým chceme být, teď v průvodu chodí lidé polonazí, na obojku a nebo s „dildama“ na čele. Jestli se chce něčeho dosáhnou mělo by se to brát trochu seriózněji, neříkám aby tam lidi nechodili takový jací jsou, ale aby z toho nedělali cirkus a brali to z části stále jako boj. Pořád se říká , aby se na to lidé zkusili kouknout z našeho pohledu, ale zkoušel se na to někdy někdo podívat z pohledu heterosexuála?.. Takhle vypadáme jako Barbie s glitrovanou sukní a někdo nás kvůli tomu ani nevidí jinak. A nebo je to jenom to, jak nás představují média a vystavují pouze jejich představy o tom jak vypadáme?. Tady musí dojít k pochopení z obou stran a ne se pořád předhánět s kritikou a předsudky, vždyť všichni máme city a všichni dokážeme milovat, někde tam uvnitř to má v sobě každý, vždyť někde tam uvnitř jsme všichni stejní. Nezáleží na rase nebo orientaci. Láska je láska a je jedno jestli rodiči jsou jeden táta a jedna máma, jeden táta a jeden táta a nebo máma a máma...Někomu asi vadí , že rodinu můžou tvořit dva tátové s dětmi a milujou se úplně stejně jako kdyby tam byla i maminka... Někomu láska asi vadí. A přitom jediné co některým z nás brání ve štěstí jsou předsudky, nálepky a neoprávněná kritika. . Nechci aby gay komunita byla respektována. Chci aby byla uznávaná za stejně rovnou. Nechci aby na mě koukali jako na gaye. Chci aby na mě koukali jako na člověka. Vždyť láska je láska, no ne.?

Jan Dymič, Kadaň