NA HRAD!

Prezident - jedno slovo, pod kterým si většina lidí vybaví muže, který vládne státu. Proč ale zrovna muže? Proč se ve škole učíme, že hlavou republiky je prezident a ne prezidentka? A hlavně - proč si dnes už téměř nikdo nedokáže představit, že by „prezidentem“ byla žena?

Pokud se podíváme do historie, zjistíme, že postavení žen se v průběhu vývoje několikrát změnilo. Kdysi dávno, snad ještě v pravěku, měla hlavní slovo vždy žena. Ženy byly základem pro zachování rodu, proto byly tak důležité. Muži to věděli a respektovali. Postupně s vývojem se však z žen staly spíše služky, kuchařky a vychovatelky. O všem rozhodoval muž. Muž mohl volit. Muž byl hlavou rodiny. No a co, že bez ženy-matky by rodina nikdy nevznikla? Tohle nikoho nezajímalo. Ale nejen muži si umí prosadit to, co chtějí, nejen muži umí vystoupit ze stínu. Časem získaly ženy díky svému vlastnímu přičinění stejná práva jako muži - alespoň oficiálně. I přesto je stále pro část mužů představa, že jim bude „vládnout“ žena, jednoduše nepředstavitelná.

Je tedy správný názor, že žena by měla být hlavně doma, vařit, starat se o děti nebo o domácnost, nebo je to jinak? Co když si představíme stát jako domácnost?

Stejně jako rodinný rozpočet, i stát má omezené množství peněz, které může utratit a se kterými musí vyjít. Stejně jako v rodině jsou děti, o které se žena musí starat, i prezident nebo prezidentka by měli zajistit, aby všichni lidé ve státu měli co jíst a měli kde spát. Tak jako matky kontrolují domácí úkoly svým dětem, tak musí prezident či prezidentka schválit zákony, které navrhnou poslanci. A stejně jako žena chystá pohoštění a přivítání pro návštěvu, tak musí i prezident uvítat delegace nebo hlavy jiných států. Pokud tedy žena vedení domácnosti zvládá, ba dokonce bez problémů a s lehkostí, proč by nemohla stejně vést stát?

Muž a žena - dva lidé, kteří vedle sebe odjakživa žijí a žít budou nadále. Ačkoli možná každý přemýšlí a uvažuje jinak, výsledky jejich počínání jsou stejné. A proto podle mě stejně jako muž-prezident umí vládnout státu, dokázala a mohla by být „prezidentem“ i žena.

Hana Krpcová,

kvinta

Gymnázium Fr. Živného Bohumín