**ALEKSEYEV proti Rusku**

Rozsudek z 21. října 2010

Stěžovatel byl jedním z organizátorů série pochodů plánovaných v Moskvě v letech 2006, 2007 a 2008, za účelem zaujetí pozornosti veřejnosti k problému diskriminace komunity homosexuálů a lesbiček v Rusku a podpory tolerance a respektování lidských práv. Organizátoři informovali úřad starosty o úmyslu organizovat pochody a o snaze spolupracovat v této souvislosti s výkonnými orgány, aby byla zajištěna bezpečnost, respektování veřejného pořádku a dodržena hluková omezení. Jejich žádosti však byly odmítnuty na základě ochrany veřejného pořádku, když se proti pochodům postavila veřejnost. Podle názoru vnitrostátních orgánů zde bylo nebezpečí násilné reakce, která by mohla přerůst v nepořádek a masové nepokoje. Starosta a jeho zaměstnanci byli též citováni v médiích, když prohlašovali, že v Moskvě nebude za žádných okolností povolena přehlídka homosexuálů „dokud bude starosta města ve funkci“, a když starosta volal po „aktivní mediální kampani … s pomocí peticí roznášených jednotlivci a náboženskými organizacemi“ proti hrdým pochodům homosexuálů. Organizátoři posléze kancelář starosty informovali o svých záměrech organizovat namísto pochodu krátkou demonstraci, avšak ani tehdy jim nebylo vyhověno.

Podle názoru vlády zákaz organizovat pochod či demonstraci byl ospravedlněn zajištěním bezpečnosti a ochranou morálky. Podle názoru Soudu pouhé nebezpečí, že demonstrace vyvolá zmatek, nebylo dostatečné. Moskevské orgány během tří let opakovaně odmítly adekvátně posoudit situaci. Jakákoli hrozba, že se uskuteční protidemonstrace, nebo že účastníci pochodu budou podněcovat k násilí, mohla být odpovídajícím způsobem ošetřena státním zastupitelstvím vůči odpovědným osobám.

Vláda též tvrdila, že podobné akce musely být principiálně zakázány, neboť homosexuální propaganda byla neslučitelná s náboženskými doktrínami a veřejnou morálkou a mohla ublížit dětem a zranitelným dospělým osobám. Soud však podtrhl, že by bylo neslučitelné s hodnotami Úmluvy, aby výkon práv zaručených Úmluvou minoritní skupinou byl podmíněn tím, že bude akceptován většinou. Účelem pochodů a demonstrací bylo podpořit respektování lidských práv a toleranci vůči sexuálním menšinám. Nijakým způsobem tyto akce neměly ukázat nahotu, najímat k sexuálnímu provokativnímu jednání nebo kritizovat veřejnou morálku či náboženské názory.

Porušení článku 11 Úmluvy (jednomyslně).