Nina Pertoci

Ženski seksualni turizem skozi oči študentov družboslovja

Diplomsko delo

Ljubljana, 2016
UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Nina Pertoci
Mentor: izr. prof. dr. Marjan Hočevar

Ženski seksualni turizem skozi oči študentov družboslovja

Diplomsko delo

Ljubljana, 2016
ZAHVALA

Med prvimi bi se rada zahvalila mentorju, doc. Dr. Marjanu Hočevarju za strokovno pomoč in nasvete, ki so bili v veliko pomoč pri izdelavi diplomske naloge.

Velika zahvala gre tudi moji mami, ki me je ves čas študija bodrila, verjela vame in moje sposobnosti, ter mi dala vedeti, da se z voljo da priti do konca. Prav tako bi se zahvalila prijateljem, ki so mi kakorkoli stali od strani v času študija.

Zahvalila bi se tudi študentom Fakultete za Družbene vede, ki so mi s sodelovanjem v intervjuih pomagali, da sem lahko uspešno dokončala diplomsko nalogo.
Ženski seksualni turizem skozi oči študentov družboslovja

Z naraščanjem različnih vrst turizma narašča tudi ženski seksualni turizem. Čeprav ženski seksualni turizem ni tako razširjen, kot moški seksualni turizem, njegova priljubljenost narašča predvsem med starejšimi ženskami, ki iščejo avanturo, daleč stran od vsakdanjih skrbi. Osrednji teoretični del je osredotočen na vprašanje zakaj je ženskega seksualnega turizma manj in v čem se razlikuje od moškega seksualnega turizma, ter kakšne so razlike med moškimi in ženskimi seksualnimi delavci. Spolno razlikovanje, ki je še vedno prisotno v zasebnih in javnih sferah, bistveno prispeva k širjenju ženskega seksualnega turizma. Še vedno so vidne sledi patriarhalne ureditve, na kateri imajo svoj temelj razlikovanje moških in žensk, ter s tem razlikovanjem povezana stigmatizacija. Diplomska naloga je narejena na tezi, ki govori o tem, da študentje na Fakulteti za družbene vede drugače poimenujejo ženski in moški seksualni turizem. Namen je bil ugotoviti, če te razlike med študenti obstajajo in rezultat analize kaže na to, da razlike obstajajo, vendar ne zaradi tega, ker bi bile kot seksualne turiste bolj obsojane ženske, temveč so večkrat zaradi njihovega početja, s strani študentov družboslovja, stigmatizirani moški seksualni turisti.

Ključne besede: ženski seksualni turizem, seksualni turizem, spolna neenakost, stigmatizacija

Female sexual tourism throught eyes of social sciences students

With all the types of tourism growing, women sexual tourism is also growing. Although women sexual tourism is not known as male sexual tourism, its popularity is growing especially between middle-aged women who seek adventures away from everyday problems. The middle, theoretical part, is focused on explaining why is there less women sexual tourism, which are the main differences by male sexual tourism and explain the difference between male and female sexual workers. Sexual difference is still a part of private and public sphere and this strongly influences the sexual tourism. There are still seen the characteristics of patriarchal society, which is the core of differentiating men and women. My thesis is based on a thesis that male students of Faculty od Social Sciences differently perceive women and male tourism. The purpose of the thesis is to discover if these differences really exist and the result of my survey shows that they exist, not because they judge women tourists who seek adventure but because they stigmatize male sexual tourists.

Key words: female sexual tourism, sexual tourism, sexual inequality, stigmatization
KAZALO

1 Uvod ................................................................................................................................. 7
2 Spolna neenakost ............................................................................................................... 9
  2.1 Razlike v pojmovanju spolnosti med moškimi in ženskami ..................................... 11
3 Opredelitev in razširjenost seksualnega turizma ....................................................... 12
4 Ženski seksualni turizem ............................................................................................... 14
  4.1 Moški spremljevalci ................................................................................................. 15
  4.2 Ženske turistke ......................................................................................................... 16
  4.3 Zakaj se ženske poslužujejo spolnega turizma ....................................................... 18
  4.4 Destinacije ............................................................................................................... 20
  4.5 Posledice v obliki bolezni ....................................................................................... 21
5 Empirični del ................................................................................................................... 22
  5.1 Metodologija ........................................................................................................... 22
  5.2 Potek intervjujev ..................................................................................................... 22
  5.3 Analiza intervjujev ................................................................................................. 23
6 Sklep ............................................................................................................................... 28
7 Literatura ......................................................................................................................... 29
PRILOGE .............................................................................................................................. 32
  Priloga A: intervju z B. ................................................................................................. 32
  Priloga B: intervju z D. ................................................................................................. 33
  Priloga C: intervju z U. ................................................................................................. 35
  Priloga D: intervju z L. ................................................................................................. 36
  Priloga E: intervju z M. ................................................................................................. 38
  Priloga F: intervju z R. ................................................................................................. 39
  Priloga G: intervju s S. ................................................................................................. 40
  Priloga H: intervju s T. ................................................................................................. 42
  Priloga I: intervju z G. ................................................................................................. 43
  Priloga J: intervju z J. ................................................................................................. 45
  Priloga K: intervju z MA. ............................................................................................. 47
  Priloga L: intervju z N. ................................................................................................. 48
  Priloga M: intervju s SE. .............................................................................................. 49
1 Uvod
Turizem je ena izmed najhitrejših rastojih panog v sodobnem svetu. Čeprav zametki turizma segajo daleč v zgodovino, potovali so namreč že v stari Grčiji, motivi pa so bili predvsem verske ali tržne narave. "Prve oblike turizma kot ga poznamo danes, so se pojavile v letu 1819, po revolucijah in nastanku dveh družbenih razredov ter ločitvi delovnega in življenjskega prostora in s tem delitve na delovni in prosti čas" (Cvikl in Alič 2011, 8).

Ko so se pojavile prve oblike današnjega turizma so potovali samo višji, bogatejši sloji, danes pa je drugače. Potujemo lahko skoraj vsi. Pa naj so potovanja daljša, torej tista, na katera se odpravimo z letalom ali križarko, ali pa si privoščimo krajši dopust na morju.

V teoretičnem delu diplomske naloge se bom posvetila seksualnemu turizmu, katerega sicer v celotnem diplomskem delu ne bom v celoti uporabljala, ampak se bom posvetila zgolj ženskemu seksualnemu turizmu.

Seksualni turizem je posebna vrsta turizma, ki ga štejemo med seksualno industrijo in hkrati med vrsto turizma, katere razsežnosti je zaradi svoje ilegalne narave težko izmeriti.

Po navadi ga povezujemo s potovanji belcev v azijske države, predvsem na Tajsko ali z Amsterdamom na Nizozemskem, predvsem pa ga velika večina povezuje zgolj z moškimi klienti in ženskimi prostitutkami, v diplomski nalogi pa bo govora o drugi vrsti seksualnega turizma, ženskem spolnem turizmu.

Ženski spolni turizem je manj poznan od moškega vloge pa so obrnjene in sicer ženske so tiste, ki potujejo z namenom poiskati partnerja za seksualno zadovoljitev.

Pogosto avtorji namesto termina ženski seksualni turizem uporabijo termin romantični turizem, saj se razmerje med žensko stranko in moškim spolnim delavcem v veliki meri razlikuje od tradicionalnega razmerja klient-prostitutka. Pri ženskem spolnem turizmu namreč gre za razmerje, ki ne traja zgolj določen čas, merjen v minutah, ampak velikokrat traja skozi cel čas potovanja ali še dlje. Moški spolni delavec pa ženski ne nudi le spolne zadovoljitve, temveč tudi emocionalno, ki pa je sicer v večini primerov zaigrana (Taylor 2011, 749–751).
Ženske, ki se znajdejo v vlogi seksualnih turist so po navadi belopolte zahodnjakinje, srednjih let, samske ali ločene, ki se na potovanje odpravijo bodisi same bodisi s skupino prijateljic.

Moški, kateri opravljajo spolno delo pa so mlajši domačini, velikokrat brez službe in neizobraženi. Po navadi gre za lepe, tipične predstavnike moškega spola, ki izžarevajo svojo moškost, s svojo pojavo in prijaznostjo pa znajo očarati žensko.

Prav tako bodo v teoretičnem delu povzeti sociološki vidiki seksualnega turizma in socialne vloge ženske spolne turistke ter moškega spolnega delavca. Sledil bo pregled lokacij oz. destinacij, na katerih se seksualni turizem odvija in kamor se zaradi tega odpravljajo turistke.

Empirični del bo sestavljen iz pol-strukturiranega intervjua, in sicer bom intervjuvala 13 študentov moškega spola, ki obiskujejo Fakulteto za Družbene vede in so vpisani v dodiplomske programe, sledila pa bo interpretacija intervjuev in povzetek raziskave ter na koncu končna dognanja.

Z intervjujem želim potrditi ali zavrniti hipotezo o tem, da je ženski spolni turizem bolj stigmatiziran kot moški spolni turizem.

Raziskava bo narejena le na študentih Fakultete za Družbene vede, saj menim, da so primerni predstavniki študentov družboslovja.
2 Spolna neenakost

Stereotipizacija moških in ženskih spolnih vlog je še danes prisotna v vseh družbah. Družba ženske in moške loči glede na njihov biološki spol (angl. sex), in posledično stereotipno pričakuje določeno vedenje, ki je družbeno pripisano posameznemu spolu.

Biološki spol je fizični status ženske ali moškega, družbeni spol (angl. gender) pa definirajo kulturna pričakovanja, povezana s tem, če je oseba moškega ali ženskega spola (Ridgeway 2011, 4).

Družbeni spol je, podobno kot rasa, kategorična oblika neenakosti, osnova pa izvira iz medosebnih odnosov v določeni socialni skupini. Družbeni spol je skupek socialni praks, katere so značilne za določeno družbo katere, "razlikuje spolne kategorije, deli ljudi na te kategorije in organizira odnose med ljudmi na podlagi razlik, ki so definirane z njihovo spolno kategorijo" (Ridgeway in Smith, v Ridgeway 2011, 9).

Furlanova (2006) pravi da so stereotipi, nepreverjena dejstva o nečem, pa naj bo to oseba, predmet ali dogodek.

Že od rojstva naprej se deklice in fantke vzgaja v skladu z normami, kateri so pogojeni za njegov spol. To se odraža v oblačilih (dekleta roza obleke, fante oblačijo v modro). Vse to z namenom, da zrastejo v osebe, ki bodo pozneje v življenju delovali v skladu z družbenimi normami. "Mnogi psihanalitiki menijo, da je razvoj moške seksualnosti odvisen od tega kako fantki doživljajo nevarnosti in zadovoljstva imeti penis" (Stoller 1984, 39). Medtem pa se dekleta začnejo svojega biološkega spola zavedati zaradi potrditve staršev, ki ji "potrjujejo" da je dekle in ne fantek. Starši tako dekle v času odraščanja učijo da ima le eno glavo, ena usta in dvoje oči (Stollet 1984, 50)

"Spolna vloga naj bi bila skupek predpisov, kako naj se posameznik enega ali drugega spola obnaša in se jih kot otrok nauči". (Furlan 2006, 52).

V preteklosti je prevladovala kultura, ki je po mnenju Joganove (1991, 34) "skušati na svoji lastni koži", ženskemu spolu so dovoljene drugačne naloge kot moškemu, in sicer tiste, ki niso imele enake veljave kot moške lastnosti. Ženskemu spolu so bile pripisane
sicer pomembne lastnosti, ki pa so ženske definirale kot drugorazredna bitja. "Kultura glede na dvospelno sestavo družbe ne obstaja na nevtralen način, temveč kot od moških dominirana, androcentrična kultura, v kateri je objektivna resničnost izenačena z moškim" (Jogan 2014, 33).

Ženske so bile ustvarjene šibke in čustvene, moški pa so bili ustvarjeni kot močni in racionalni. Ti stereotipi so se sčasoma spremenili, vendar nisi popolnoma izginili (Machover 1987, 13).


Kanduč (2012, 170) trdi, da so sicer bile feministike "glasne" v prejšnjem stoletju, predvsem ob šestdesetih pa do osemdesetih let, v novem tisočletju pa je postalo "žensko vprašanje" zastarelo. To pa se predvsem kaže skozi ženski skrbi za izgled, katera je povezana z neprestanimi dietami, kozmetiki, lepotnimi operacijami, itd. – torej z vsem, kar žensko dela žensko. Avtor prav tako pravi, da sicer zgoraj naštetno pripelje do
nasprotij. Ženske so dosegle volilno pravico, se povzpele na vodilne položaje, vendar kljub doseženemu, vseeno hočijo ostati ženske kot take.


Čeprav se v zahodnih državah spolne neenakosti vse bolj umikajo, k čemur stremijo tudi novi zakoni in politike pa so v državah tretjega sveta spolne razlike še zmeraj izrazite.

Ženske se zmeraj skrbijo za gospodinjstvo in so v prvi vrsti matere in gospodinje, le malo pa je takih, ki poleg tega opravljajo tudi delo za plačilo. Moška vloga pa je še vedno vloga preskrbovalca. Posledično tako ženske veliko bolj prizadene revščina in je, gledano v svetovnem merilu, revnih več žensk kot moških (Vintar – Mally 2009, 102).

2.1 Razlike v pojmovanju spolnosti med moškimi in ženskami

Ko govorimo s spolnosti, govorimo z razmerju "do ugodja, ki ga imam do intimnega tujca, ki je v prvi vrsti moje telo in v drugi vrsti telo drugega" (Ghaill in Haywood 2007, 176).

Erotiko in ljubezen so poznali že stari Grki, ampak se termin spolnost se v starejši zgodovini sploh ni pojavljal. Začeli so ga uporabljati šele na koncu 19. stoletja.

Ženske drugače dojemajo spolnost kot moški, in čeprav je, kot pravita Ghaill in Haywood (2007, 18) težko odkriti kakšne so ženske in kakšne so moške fantazije, lahko približek tega najdemo v komercialnem izražanju naše domišljije. Tipični primer komercialnega izražanja, ki prikazuje (predvsem moške) fantazije je pornografija. Fantazije moških prikazuje, ker je v prvi meri narejena za moški spol. Ženske fantazije pa se od moških razlikujejo, saj njim namreč ni toliko pomemben vizualni prikaz golega telesa. Tako so ženske erotične knjige polne erotizma, povezanega z romanco in ljubeznijo.

Zaradi dokazovanja biološkega spola ljudje igrano spolne vloge in skozi to razvijamo svoj družbeni spol. Poleg raznovrznih vlog, ki so pripisane bodisi samo ženskam bodisi
samo moškim, so med spoloma tudi razlike v pripisanih seksualnih vlogah. V nekaterih kulturah še vedno velja, da ženska ne sme imeti spolnega odnosa do poroke oz. z drugimi besedami ne sme biti onečaščena. Ženska, ki menja veliko partnerjev, je pogosto zmerjana z besedo "kurba", moškemu, ki prav tako menja veliko partneric pa tega izraza skorajda nikoli ni pripisujemo.

Seksualna industrija, katere velik delež predstavlja tudi prostitucija, je osredotočena predvsem na moški del populacije. Moških prostitutov, je v primerjavi z ženskimi prostitutkami zelo malo, in še od te peščice moških prostitutov je večina takih, ki svoje usluge nudijo moškim. "Končno, seksualni stik onečašča ženske in jim škoduje" (Primorac 2002, 132). O tem govori že "zgodovina seksualne aktivnosti", ki se pri ženskah šteje kot negativna. Ženska namreč stereotipno še zmeraj veljajo za šibka bitja, izkazovanje seksualnosti, ki v neki meri pomeni tudi dominanco in skrb za lastno ugodje, pa šibkejšim bitjem ni pripisana. To so namreč značilnosti močnejšega spola, moškega.

3 Opredelitev in razširjenost seksualnega turizma

V Slovarju Slovenskega knjižnega jezika (2016) je zapisano da je "turist –a m (i) kdor potuje, začasno spremeni kraj bivanja zaradi oddiha, razvedrila". Turizem pa je "pojav, da kdo potuje, začasno spremeni kraj bivanja zaradi oddiha, razvedrila" (prav tam).

Definicijo seksualnega turizma moramo oblikovati iz več različnih definicij akterjev, destinacij in obnašanj.

"Seksualno delo (ang.. sex work) je splošen termin za komercialne seksualne usluge, predstave aliekte in produkte v zameno za materialno kompenzacijo. V to obliko dela sodijo pornografija, striptiz, "lap dance" (vrsta erotičnega plesa, kjer ima plesalec/plesalka neposreden telesni stik s klientom ali klientko), telefonski seks in prostitucija. V sodobnem času so te oblike dela dobile značaj prave seksualne industrije (Weitzer v Šori 2005, 62).

Seksualni turizem je povezan s prostitucijo, za katero Popov (2008, 23) pravi, da je definicij toliko, kot je tudi avtorjev. Govori o tem, da je "prostitucijo treba ločiti od
prostitucije. Ni namreč vseeno o kateri prostituciji govorimo, o prostituciji v katerem delu sveta govorimo, o kulturnem vzorcu, ki posamezno prostitucijo zaznamuje" 

"Prostitutka ali prostitut je oseba, ki se za kakršno koli plačilo spolno predaja različnim osebam nasprotnega ali istega spola in ki ji/mu je to udejstvovanje poklic ali postranska zaposlitev" (Scott v Popov 2008, 25).

V prejšnjem stoletju se je zgodila t.i. seksualna revolucija, katera je prinesla s sabo seksualno odprtost. Različni avtorji so se začeli ukvarjati z vprašanjem seksualnosti in posledično tudi prostituiranja.

Seksualni turizem povezujejo s prostitucijo, kot tudi s seksualno industrijo, za kar večina avtorjev meni, da sta dva različna pojma, oz. da je prostitucija ena izmed mnogih panog seksualne industrije. Seksualna industrija zavzema vse dejavnosti povezane s seksualnostjo, od pornografije, striptiza, prostitucije pa vse do izdelave in prodaje raznoraznih spolnih pripomočkov.

Seksualni turizem se v veliki večini povezuje predvsem z t.i. predelom rdečih luči (angl. Red light district) v Amsterdamu ter določenim predelom Bangkoka. Prav tako se povezuje z moškimi, ki za seksualno izkušnjo in za zadovoljitev seksualnih potreb najamejo žensko prostitutko za določen znesek za določen čas.

Seksualni turizem ima širši družbeni pomen, seksualne turiste pa so povsem nedeviantne osebe, ki so pripravljene na izzive in posledično pripravljene odstopati od družbenih norm. Te osebe imajo v veliki večini v domači državi družino in službo, na potovanjih pa hočejo sprejeti nek izziv, preizkusiti nekaj novega, zato se med drugim poslužujejo seksualnega turizma. Seksualni delavci oz. z drugim imenom prostitutke ali žigoli, pa so socialno deviantne osebe, ki s svojim delom odstopajo od družbenih norm (Ryan 2011, 69-71).

Seksualni turizem je v poznih 70. postal ločena veja turističnih študij in je povezan sicer z seksualno industrijo, v prvi vrsti pa se navezuje na potovanja za obdobje krajšega časa (1-4 tednov) v kraje v katerih se odvija seksualna dejavnost. Najpogosteje so to eksotične destinacije, s peščenimi plažami v državah v razvoju (Ryan 2011, 3).
V Evropi je po svoji seksualni dejavnosti oz. legalizirani prostituciji znana Nizozemska, predvsem njeno glavno mesto Amsterdam, kateri je znan predvsem po ženski prostituciji oz. moškem spolnem turizmu, saj moški z različnih držav sveta potujejo tja in si tam izberejo prostitutko, kateri plačajo za seks. Čeprav Amsterdam odstopa od tipične razlage seksualnega turizma, ki je povezana s počitnicami v obalnih krajih s peščeno plažo, je vseeno ena izmed bolj obiskanih seksualnih destinacij. Med najpogostejši obiskane in najbolj želene turistične destinacije, ki ponujajo seksualni turizem, štejemo Tajsko, katera je znana predvsem po moškem ter v nekoliko manjši meri tudi po homoseksualnem seksualnem turizmu.

4 Ženski seksualni turizem

S pojemem ženski seksualni turizem pojmujemo turistično dejavnost, kjer ženska potuje z namenom najti partnerja, pri tem zastopa vlogo stranke, moški pa je tisti, ki ponuja spolne usluge.

Za razliko od moškega spolnega turizma, kjer moški potujejo z namenom najeti žensko za določen čas (merjen v minutah ali urah) ter dobiti spolne usluge izbrane ženske za denar, ženske potujejo z namenom preživet romantične počitnice z domačinom.

Velikokrat pa potujejo le zaradi sprostitve, ampak se zaradi spletanja okoliščin znajdejo v vlogi akterke seksualnega turizma.

Pri ženskem seksualnem turizmu avtorji pogosto poštevajo moške spolne delavce ne imenujejo moški prostitut ali žigoli, saj pri tej vrsti turizma gre za socialno - ekonomsko izmenjavo, med moškim domačinom in žensko turistko, zato je primerno izraz spremljevalcev. V osredju je romantično preživljanje skupnega časa (v kar je vključen tudi seks) v zameno za materialne dobrine. Med materialne dobrine, ki jih ženske turistke zagotavljajo svojim spremljevalcem štejemo vsa finančna bremena, za katera sprejme odgovornost turistka (večerje, kosila, bivanje spremljevalca v njenem hotelu ali apartmaju), prav tako turistke domačinom kupujejo oblačila priznanih blagovnih znamk, velikokrat pa tudi različno tehniko, kot je npr. televizija. Po koncu počitnic nekatere turistke svojim spremljevalcem pustijo žepnino, z namenom, da si le ta lahko kupi osnovne življenjske potrebščine (Kempadoo 1999, 3–4).
Pogosto se zgodi, da se ženska v svojega spremljevalca zaljubi in se na določeno destinacijo vrača večkrat, med njeno odsotnostjo pa mu pošilja denar za najemnino in preživetje. Dogaja se tudi, da se romantična eno ali večtedenska zveza konča s poroko.

4.1 Moški spremljevalci

Avtorji ženski in moški spolni turizem nikoli ne mečejo v isti koš in ne obravnavajo na enak način. Razlog za to je tudi v seksualnih delavcih, ki po drugi strani to niso. Po navadi gre za mlade domačine t.i. "beach-boys", ki so nezaposleni ali zaposleni v različnih turističnih panogah. Večino dni preživljajo na plaži, kjer iščejo potencialne kandidatke za zvezo oz. poletno romanco, večere in noči pa preživljajo v klubih kamor zahtevajo tistim ženskim. Moški spremljevalci so neizobraženi domačini, stari med 18 in 35 let, poleg dela spremljevalca pa opravljajo še druga priložnostna dela kot so učenje surfanja, izposoja koles, pomoč v barih na plaži, itd.

Spremljevalci se od zahodnjaških moških razlikujejo predvsem po njihovem obnašanju, saj so naučeni uglašenosti, prav tako pa pozneje pokažejo svoje seksualne atribute. So nežni, pozorni in strasti ter kažejo zanimanje za žensko s katero so. Ženski turistki dajejo vtis, da so naši tisto, kar lahko vidijo le v filmih. Poleg naučene romantičnosti obvladajo tudi ples in petje. Moški seksualni delavci so naučeni "gentlemanska" obnašanja in dajanja komplimentov ženskam. Ne moti jih izgled ženske, saj jih le-te prinašajo denar in jih oskrbujejo za nek določen čas. Spremljevalci se po navadi naučijo plesati, prav tako pa se naučijo (vsaj nekaj besed) različnih jezikov, kar ženske dodatno impresionira (Kempadoo 1999).

"Moške spremljevalce turistike označujejo za "mačote". Beseda "mačo" izhaja iz stereotipnega predpostavljanja o podobi moškega, ki izraža svojo moško naravo in je povezan z moškimi iz Latinske Amerike, kar izhaja iz časov velikih osvajanj in konkvistadorjev. Prav tako "mačizem" vključuje percepcijo o moški agresivnosti, seksualnosti in izkušnjah z ženskami" (Hardin v Puccia, 2009).
4.2 Ženske turistke

Ženske turistke so po navadi belopolte zahodnjakinje, ki iščejo spolno drugačnost in predvsem hočejo zadovoljiti svojo željo po "pravem moškem" visokem, temnem, obdarjen in s primitivno moško naravo.


Turistke se v času dopusta znajdejo na področju ki jim je neznano, novo in v drugačnem kulturnem okolju, katerega ne narekujejo socialne norme kot jih poznajo doma. Občutek svobode na počitnicah daje turistom moč, da si upajo početi stvari, ki jih doma ne bi in imajo občutek, da so lahko nekdo drug.

"Ko so ženske na počitnicah, se počutijo, kot da jih nove ne gleda in od tod njihovo obnašanje". Noben doma ne bo nikoli izvedel kaj se na počitnicah dogaja, zato imajo turistke občutek anonimnosti (Meisch v Puccia 2009, 49). "Iмети spolne odnose na počitnicah je pogost dogodek, ki je posledica občutka svobode kot tudi zmanjševanja zadržkov (Puccia 2009). V Kanadi so znane tudi kot secretary tourists (tajnice, ki v času dopusta postanejo turistke), saj pogosto opravljajo delo tajnice.

Ženske seksualne turistke delimo na tri kategorije in sicer:

1. Situacijske ženske seksualne turistke (angl. Situationer)

   V ospredju zveze med turistko in domačinom je romantično razmerje. Ženska v prvi vrsti ni potovala z namenov imeti spolno razmerje z domačinom, vendar je v določeni situaciji le-tega spoznała in je v tovrstno razmerje vstopila, ko se ji je ponudila priložnost. V tovrstnem razmerju ženska prevzame vsa ekonomskba bремена, moški pa ostane z njo v njenem hotelu do konca njenih počitnic, po tem pa se njuno razmerje zaključi.

2. Situacijske ženske seksualne turistke, ki se vračajo v določene kraje (angl. The repeat situationer)
To so po navadi ženske turistke v starosti med 40. in 50. letom. Na določeno destinacijo se vrnejo tudi do štiri krat na leto, prav tako se zmeraj vračajo v isti hotel ter obiskujejo isto plažo, kjer jo domačini že poznajo. Skozi leta je zamenjala že več spremljevalcev, z nekaterimi ohrani stike in se ponovno dobi z njimi, ko se vrne na destinacijo ali jo celo pridejo obiskat. Tudi v tem primeru ženska prevzame vsa finančna bremena, prav tako mu v času, ko je ni na destinacij pošilja denar. Lahko se zgodi, da se z domačinom tudi poroči in ima z njim otroka. Domačin se tako preseli v državo, iz katere ženska prihaja ali pa se ona preseli k njemu.

3. Ženske turistke, katere so z moškimi spremljevalci samo za eno noč (angl. The one night stander)


De Albuquere (v Puccia 2009, 34), pa ženske spolne turistke razdeli v 4 skupine:

1. **First timer** - ženske, ki se pred tem nikoli niso posluževale spolnega turizma.

2. **Situacijske seksualne turistke** (angl. *Situational sex tourists*) - ženske, ki na počitnice ne pridejo z namenom najdi domačina za seks, ampak, če se ponudi priložnost jo izkoristijo.

3. **Veteranke** - spolnega turizma so se posluževale že prej in tudi zdaj potujejo z istim namenov.

4. **Povratnice** - so tiste ženske turistke, ki so spoznale moškega na prejšnjih počitnicah in se potem vračajo, da se ponovno dobijo z njim.

Pri tem Philips (Bauer 2013, 23) doda še 5. kategorijo in sicer avanturistke, to so tiste ženske turistke, ki potujejo z namenom imeti spolne odnose večkrat in s karseda veliko
moškimi (kot primer: nekatere turistke imajo v roku 14 dnevnih počitnic, spolne odnose z več kot 10 moškimi.

4.3 Zakaj se ženske poslužujejo spolnega turizma

"Tako moške, ki iščejo in nudijo svoje spolne usluge ženskim turistkam, kot tudi ženske turistke v to razmerje vodijo enaki razlogi in sicer premoč nad drugo osebo, nad osebo drugega spola". (Taylor 2006, 33)

Taylorjeva (2006, 49) govori o "novi moškosti", ki ne več toliko sovпадa z idealom "pravega moškega". ženske turistke tako iščejo pravega moškega na počitnicah v krajih, kjer so vloge moškega in ženske še vedno deljene, v državah v razvoju.

Moške karakteristike so v omenjenih državah (na Karibi, Kenija, Bali, Filipini, Jamajka) še vedno prisotne in predvsem moško, temnopolto telo zanje prestavlja nek izziv in zadovoljstvo, ko najdejo moškega, ki izraža svojo moškost.

Radikalne feministične teorije govorijo o tem, da je seksualnost ključ do moške nadvlade in moči. Moški med spolnim aktov pokaže svojo moškost in patriarhalno naravo s penetracijo v žensko, podrejeno telo (Taylor 2006, 47).

Iz tega izhaja še današnje pojmovanje heteroseksualnega seksa, ki seveda s penetracijo deli nadrejeno moškost in podrejeno ženskost. Tako ideale moški izraža svojo moškost, ki je v nasprotju z ženskostjo. S časom se je sicer pomen razlikovanja ženskosti in moškosti bistveno zmanjšal, večje še vedno nekatere ženske v določenem obdobju hočejo najti moškega, ki izraža "pravo moškost".

Po raziskavah sodeč vse, ki se spolnega turizma poslužujejo (tako moški kot ženske), vlečejo rasni stereotipi. Pri moških je pri tem v osredju iskanje Azijk, pri ženkah pa postavnih, temnopoltih moških.

"Tukaj je vse drugače, kot doma. Saž lahko tukaj zelo hitro začneš deliti svoje probleme, ki te pestijo doma z domačinom, saž je od začetka razmerja zmenki nimajo posebne vloge. To obožujem, ker se s partnerjem hitrije povežeš, prav tako pa se počutiš kot nekdo, ki mu nekaj pomeni. Ampak vseeno si v razmerju zmeraj zmeden, saž ne veš v kateri fazi je vajino razmerje" (Ourahmoune 2013, 362).
Ženske tako skozi seks in romantično zvezo na turistični destinaciji povečujejo svojo samozavest ter potrjujejo identiteto skozi iskanje "Drugega" (Ryan 2001, 69)

O'connel Davidson (v Ryan 2001, 76) je po raziskavi vzrokov ženskega turizma zapisal: "Brez izjeme so vse intervjuvanke kažejo rasistično razlikovanje med "primitivnim" in "civiliziranim" oz. tistim, ki živi v sklopu družbenih norm ter tistim, ki živijo v drugi kulturi".

Moški spremljevalci so v nekaterih primerih tudi poročeni z domačinkami, katere so seznanjene z naravo njihovega dela, ampak se zavedajo, da le-to v veliki meri pripomore k dobrobiti družine, zato delo moža sprejmejo kot povsem normalno.


Medtem, ko ženske v razmerje z domačinom vleče želja po romanci, so razlogi moškega domačina skoraj vedno ekonomski. Tudi v primeru, da zveza med domačinom in turistko postane trajnejša, njega še vedno za razmerje motivirajo ekonomski razlogi, saj ga ona finančno preskrbuje od doma.

V dokumentarnem filmu sicer moški spremljevalci priznavajo, da se tudi oni kdaj pa kdaj zaljubijo v turistike. Lahko se zgodi, da se z njimi poročijo in se celo preselijo v državo iz katere ženska prihaja, nekateri pa priznavajo, da svoja čustva do turistike preredijo le z namenom obiskati druge države sveta (Virmani 2011).

Ženske turistike svojega bodočega spremljevalca spoznajo na plaži ob hotelih, kjer so nastanjene ali na zavah v klubih. Turistike po navadi rezervirajo počitnice v hotelih z
**all inclusive** ponudbo, zaradi česar le malokrat (razen v primeru udeležbe organiziranih izletov) zapustijo območje hotela. Moški, ki ga spoznajo na plaži ali v klubu, pa ji obljubi, da ji bo pokazal pravo življenje domačinov. Zato velikokrat spremljevalci izbrane ženske odpeljejo v naselja, katera so oddaljena od turističnih središč in jih pokaže avtentično življenje na otoku ali v državi letovanja. Tako spremljevalec obenem prevzame vlogo zasebnega turističnega vodiča. Dogaja se tudi, da je prijaznost domačinov zaigrana, saj navidezno avtentične vasi delujejo le kot medij realnosti. Temu je tako predvsem zato, ker sicer nemoralno delo moških spremljevalcev v veliki meri pripomore k turističnemu proračunu določene države ali otoka (prav tam).

### 4.4 Destinacije

Priljubljene destinacije, kamor potujejo ženske z namenom (ali brez določenega namena) spolnega turizma so predvsem otoki, ki so znani po svojih peščenih plažah ter določene afriške obmorske destinacije. Prav tako so se moških spremljevalcev v različnih krajih prijeli različni vzdevki.

4.5 Posledice v obliki bolezni

Sicer se moški in ženski spolni turizem razlikujeta že zaradi narave samega dela. Namreč, ženska prostitutka je tista, ki lahko ima v eni noči več spolnih partnerjev, medtem ko moški spremljevalce "ostane zvest" eni ženski cel čas njenega dopusta. Ženske prostitutke so med svojim delom velikokrat prisliljene imeti spolne odnose brez ustrezne zaščite za preprečevanje prenosa spolno prenosljivih bolezni (kondom), moški spremljevalci, pa se zaradi narave svojega dela prilagajajo ženskim turistкам, ki v večini zahtevajo uporabo kondoma. Kar pa ne pomeni, da so moški spolni delavci ter ženske seksualne turistke varne pred spolno prenosljivimi boleznimi.

V dokumentarnem filmu (Virmani 2011) moški spremljevalci o tem povejo, da dlje časa kot je ženska z njim, oz. večkrat se vrača, večja verjetnost je, da pri seksu ne bosta več uporabljala kondoma.

Puccia (2009) govori o tem, da je prepričanje spremljevalcev, da so ženske tiste, ki morajo poskrbeti za kontracepcijo, ampak se njihova ideja o kontracepciji omejuje le na preprečevanje zanositve (kontracepcijske tabletke, sterilizacija), ne pa tudi na preprečevanje prenosa spolno prenosljivih bolezni.

Prav tako so moški spremljevalci prepričani, da so varni pred spolno prenosljivimi boleznimi, če imajo spolne odnose samo s turistkami, ki veljajo za čiste in zdrave, medtem ko spolni odnos z domačinko lahko pomeni okužbo (prav tam).

Problem pri ženskem spolnem turizmu je, da so moški tisti, ki nadzirajo uporabo kondoma in ga lahko med spolnih odnosom snamejo.

Prav zaradi prepričanja, da so turistke neokužene, zato morajo biti ženske turistke še toliko bolj previdne.
5 Empirični del
Drugi, empirični del diplomske naloge je narejena na podlagi polstrukturniranih intervjujev, ki sem jih izvedla med študenti moškega spola, ki obiskujejo Fakulteto za družbene vede in sicer dodiplomske programe, v starosti od 20 do dopolnjenih 25 let.

Namen raziskave je potrditi ali zavrniti hipotezo, ki se glasi: Obstajajo razlike glede pojmovanja in percepcije moškega in ženskega seksualnega turizma.

5.1 Metodologija


5.2 Potek intervjujev

Intervjuje sem naredila med dodiplomskimi študenti moškega spola, ki študirajo na Fakulteti za družbene vede. Le-te sem si izbrala, ker se mi zdijo primerni predstavniki študentov družboslovja. Vsi anketiranci so stari med 20 in 25 let.

Na Fakulteti za družbene vede obstaja 13 različnih smeri. In sicer: Analitska sociologija, Družboslovna informatika UN, Družboslovna informatika VS, Evropske študije - družboslovni vidiki, Komunikologija - medijske in komunikacijske študije,
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi, Kulturologija, Mednarodni odnosi, Novinarstvo, Politologija - obramboslovje, Politologija - študije demokracije in upravljanja, Politologija - študije politike in države, Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja.

Intervjuji so bili narejene s trinajstimi študenti, s po enim iz vsake smeri.

Intervjui, katerih namen je bil, da potekajo sproščeno, so bili opravljeni v prostorih Fakultete za družbene vede in v prostorih študentskih domov v Ljubljani.

Zaradi občutljivosti teme in temu primernih vpisavanj me je osem od trinajstih študentov izrecno prosilo, če lahko njihova identiteta ostane anonimna. Posledično imena v analizi niso razkrita, temveč so intervjuvanci poimenovani samo z začetnico imena.

Namen intervjujev je bil potrditi ali zavrniti zastavljeno hipotezo. Predvsem me je zanimalo ali študentje na Fakulteti za družbene vede drugače pojmujejo ženske, ki potujejo kot seksualne turistke in moške, ki potujejo s tem namenom. Prav tako me je zanimalo, kako potujejo ženske in moške seksualne delavce. Obenem pa me je zanimalo tudi ali se študentje zavedajo stigmatizacije katera se oprijema seksualnih poklicev in tistih, ki koristijo spolne usluge, ter ali sami obsojajo seksualne delavne in seksualne turiste na podlagi stigme.

Zanimale so me tudi njihove izkušnje predvsem o tem, koliko so seznanjeni s seksualnim turizmom, s čim ga povezujejo in kdo so po njihovem mnenju tisti, ki se tega poslužujejo in kdo so tisti, ki se ukvarjajo s tovrstnim delom. Ter kakšne so izkušnje njih in njihovim prijateljem s tovrstnim početjem.

5.3 Analiza intervjujev

Kot prvo me je zanimalo s katerimi državami intervjuvanci najpogosteje povezujejo spolni turizem. Največkrat se je v odgovoru pojavila Nizozemska, katera ima legalizirano prostitucijo in to kar sedem krat, sledila pa je Tajska in sicer jo je v povezavi s seksualnim turizmom prepoznalo pet izmed anketirancev, prav tako pa otoke v Karibskem morju (Kuba, Jamajka), Bahame in Ukrajino. Poleg pogostih odgovorov študentje Fakultete za Družbene vede seksualni turizem povezujejo z Afriškimi državami, Latinsko Ameriko, Italijo in Bolgarijo.
Seksualne delavke v veliki večini intervjuvanci poimenujejo prostitutka, sledi pa ji slabšalni naziv "kurba". Nekateri seksualne delavke raje poimenujejo na drugačen način in sicer: prodajalka ljubezni, spremljevalka, prijateljica za krajšanje noči in osamljenih uric, družica, prodajalka sreče, slačipunca in striptizeta.


Najbolj pomembno pri raziskavi se mi je zdelo izkazati razlike v poimovanju ženskega in moškega seksualnega turizma. Pri tem je pomembno pogledati, kako študentje poimenujejo seksualne delavce in delavke, ter kako ženske in moške seksualne turiste.

Pri tem sem si pomagala s podobnimi vprašanji, rezultati pa so pokazali, da študentje moško in žensko seksualno delo v veliki večini poimenujejo kot moralno sprejemljivo.

Ko sem od intervjuvancev poskušala izvedeti, če se jih zdi moralno sprejemljivo, da moški ali ženske opravljajo seksualno delo, sem kot odgovor pri ženskem seksualnem delu dobila 3 odgovore, kateri so o ženskem seksualnem delu govorili kot moralno nesprejemljivem in 2 odgovora pri katerem sta intervjuvanca trdila, da moško seksualno delo ni moralno sprejemljivo. Vsi ostali tako moško, kot tudi žensko seksualno delo poimenujejo kot moralno sprejemljivo, s tem, da so se pri ženskem delu večkrat pojavili pogoji, kot so: ne, če je v delo prisiljena, ja, če je njeno delo 'okusno'.

"...če bi moja hčerka to delala se ne bi lih fajn počutil, ampak tako za druge ljudi pa, najstarejša obrt je, tak da meni je čist kul to" (M. 2016).

"Zame je sprejemljivo, vsaj nekaj dela. Vsaj tam kjer je to legalno. Boljše to kot da živi od socialne podpore. Sicer jaz osebno, če bi bil ženska tega ne bi delal" (S. 2016).

Pomembno pri pojmovanju ženskega in moškega seksualnega turizma je tudi stigma. O tem, kateri seksualni delavci so bolj stigmatizirani, so si bili odgovori v večini podobni. 9 izmed intervjuvancev meni, da so bolj stigmatizirane ženske seksualne delavke. 2
menita, da so bolj stigmatizirani moški in 2, da je stigma enaka za seksualne delavce obeh spolov.

"Ženske. Prostitutke, kurbe. Že to pove veliko. Njihov naziv so splošno znane žaljivke. Moški pa, hm... je car če ima več žensk" (U. 2016).

"Ženska se mi zdi da je manj stigmatizirana. Mogoče zato, ker ljudje mogoče bolj povezujejo moške seksualne delavce s homoseksualnostjo. Da so to mladi fantje, kateri starejšim moški, ki si niso priznali svoje spolne usmerjenosti ponujajo spolne usluge za denar" (R. 2016).

Intervjuvanci imajo o moških in ženskih seksualnih turistih specifične predstave, katere nakazujejo na pojmovanje seksualnih turistov različnih spolov.

"Opisal bi jih kot turiste s specifičnimi potrebami. Sam dobim ob omembi te osebe tako pred oči sliko starejšega belca, nekoliko debelejše postave in denarnice, ker je tudi edini seksualni turist, ki ga osebno poznam, nekako takšen. Čeprav menim, da najbrž to ni nujno ustrezni profil. Glede sprejemljivosti moralnega početja se enostavno ne morem odločiti" (J. 2016).

"Zdolgočasena je v svojem okolju, zdi se ji da mora svojo potrebo zadovoljiti drugje, na počitnicah, kjer je med drugim noben ne pozna" (N. 2016).

"...nek moški, nek višji, srednji razred. S pogojem, da ima denar, da si to lahko privošči" (T. 2016).

Pomemben del raziskave pa je bilo izvedeti, ali so ženske, ki potujejo kot seksualne turistke bolj ali manj stigmatizirane, kot moški ki potujejo kot seksualni turisti. 9 izmed vseh intervjuvancev se strinja, da so bolj stigmatizirane ženske.

"Družba še vedno temelji na patriarhalni usmerjenosti. Ženske so na vsakem koraku deležne številnih predsodkov. Tudi pri spolnem turizmi se bolj spodobi da so turisti moškega spola. Ženske, kot narekuje družba, pa naj bi bolj bile seksualne delavke. Sam se s tako trditvijo sicer ne strinjam, vendar bo te družbene meje še vedno težko premostiti" (MA. 2016).
"Jaz bi rekel da ženske. Preprosto za to, ker se veliko manj o tem govori, veliko manj se poroča o tem, da to ženske koristijo in se mi zdi, da je to tudi bolj redek pojav" (T. 2016).

Trije intervjuvanci pa pravijo, da so bolj stigmatizirani moški in en, da so tako moški in ženske, ki potujejo kot spolni turisti, enako stigmatizirani.

"Moški so bolj stigmatizirani. Oni so tisti pohotneži, predvsem stari'' (N. 2016).


Pogled študentov družboslovja na seksualni turizem pa se razlikuje od stigmatiziranega pogleda. In sicer jih to, da je popolnoma sprejemljivo, če moški potuje kot seksualni turist popolnoma sprejemljivo, pravi osem. Štirje pravijo, da to ni moralno sprejemljivo, en izmed intervjuvancev pa se glede tega ni mogel opredeliti. Ženske so kot seksualne turistke moralno sprejemljive za deset intervjuvancev, dva se s tem ne strinjata in pravita, da to, da ženska potuje kot seksualna turistka ni moralno sprejemljivo, en izmed intervjuvancev pa je tudi tukaj neopredeljen.


Prav tako lahko povem, da študentje niso imeli problema govoriti o temi seksualni turizem in, da so tudi tisti, ki se jim tovrstno početje zdi nemoralno, vseeno sprejemajo, da je to del sodobnega sveta.
6 Sklep

Ves čas naše zgodovine je veljalo, da so moške in ženske vloge deljene. V sodobnem času vse bolj sledimo temu, da bi tovrstne razlike odpravili, vendar je zavedanje, da razlike med spoloma so obstajale še vedno zakoreninjeno v naših mislih, čeprav obstajajo različne politike on konvencije, ki streminjo k odpravi vseh vrst diskriminacij ženskega spola. Primerno temu, se kažejo tudi vloge spola v spolnosti. Ženske in moške fantazije so pri temu različne še vedno pa ženska, ki hrani svojo deviškost velja za družbeno bolj sprejmljivo, kot ženska, ki se razdaja moškim. Potrditev temu je seksualna industrija, ki v večini primerov ženske ne spoštuje in jih prikazuje v manjvredni luči.

Seksualni turizem, ki je del seksualnega dela je po svetu zelo razširjen. Slovenija sicer ni znana po tej vrsti turizma, obstajajo pa države, katere nas takoj asociirajo na to, da tja lahko potujemo kot seksualni turisti (kot sta na primer Tajska in Nizozemska).

V svetu pa ne poznamo samo moškega seksualnega turizma, ampak tudi ženskega, ki se od prvega razlikuje po določenih prvinah. Predvsem je pomembna razlika pri tem, da ženske turistke za usluge, ki jim jih nudijo moški, dobijo t.i. 'celoten paket', kar pomeni, da jih le-ti ne nudijo samo seksualnih uslug, ter, da za njihove usluge plačajo posredno in ne kot plačilo za neko določeno uslugo, kot je to značilno za moški seksualni turizem. Za ženske destinacije, katere ne slovijo po vrsti javnih hiš in mestnih četrtn, v katerih se odvija prostitucija, veljajo predvsem eksotični, obmorsko ležeči kraji.

Čeprav je kakršnokoli seksualno delo še zmeraj stigmatizirano, na sicer majhnem vzorcu, ugotavljam, da študentje Fakultete za družbene vede, tovrstnega dela ne stigmatizirajo in ne moralizirajo. Prav tako v veliki meri ne obsojajo tistih, ki se poslužujejo tega, kar jih tovrstno delo nudi. Za ženske seksualne delavke še zmeraj v veliki meri velja, da jih kličemo 'prostitutka' ali 'kurba'. Slednji naziv pa je v nekaterih slovenskih jezikih uporabljan kot žaljivka.

Raziskava, ki sem jo opravila v sklopu diplomske naloge je, primerno študentom družboslovja, pokazala, da ljudje v sodobnih družbah, čeprav razlike med spoloma še
ostajajo, ne več toliko razlikujejo med spoloma in vse manjše so tudi obtožbe, kaj je in kaj ni za določeni spol primerno.

7 Literatura


PRILOGE

Priloga A: intervju z B.

20 let, 1. letnik, Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije

1. S katero državo povezuješ spolni turizem?
   Ja najbolj z Nizozemsko.
2. Z Nizozemsko torej, v redu. Kdo so tisti, ki potujejo z namenom spolnega turizma, kako bi jih opisal?
   Po mojem predvsem mladi in taki ki so dovolj odprti za to. Kako bi reklo, da jim ne predstavlja to nek velik tabu.
3. Kako bi opisal delo spolne delavke ženskega spola? Kako bi jo poimenoval?
   Prostitutka bi jo poimenoval verjetno. Oziroma slačipunca, striptizeta. Ja pač ne vem, iskanje zaslужka, mogoče zato ker v življenju ne zna delati nič drugega, da bi lahko zaslужila toliko denarja koliko bi lahko zaslužila na ta način, kjer je relativno enostavno.
4. Se ti zdi njeno početje moralno sprejmljivo?
   Preprosto ja. Samo to bom rekelo.
5. Kako bi opisal delo spolnega delavca moškega spola? Kako bi ga poimenoval?
   V bistvu kar isto. Isto kot prostitutka samo moški. Moški prostitutka.
6. Pa se ti zdi njegovo početje moralno sprejmljivo?
   Lih toliko kot od nje. Normalno, da ja.
7. Za katere pa bi reklo, da so bolj stigmatizirani? kakšna je razlika med njimi?
   Razlike, ne vem, ker v bistvu sploh ne poznam toliko tega področja in sploh ne vem če sem že slišal za kakega žigola. Še mi zdi da je manj razvito moško kot žensko. Zaradi tega ker pač, ne vem. Načeloma naj bi bilo isto, ampak že zmeraj mislim, da če je ženska prostitutka se jo že zaradi tega, kar je že v besedni uporabi tako. Recimo beseda kurba se uporablja kot žaljivka dologi bolj kot kurbir. In tudi se mi zdi da jih je več kot moški, verjetno so tudi zaradi tega bolj stigmatizirane.
8. Se ti zdi moralno sprejmljivo, da moški potuje kot seksualni turist?
   Ja pač moralno je sprejmljivo, glede na to, da je v državah kjer je to dovoljeno, je posledično tudi to moralno sprejmljivo. Jaz pravim, da vsak dela kar se mu zdi prav in vsak dela kar mu paše. Ne vem zakaj bi zdaj obsojali. Se mi ne zdi nič narobe.
9. Kaj pa se ti zdi moralno sprejmljivo, da ženska potuje kot seksualna turistka?
10. Za kateri spol pa se ti zdi, da je pri tovrstnih potovanjih bolj stigmatiziran?
    Po moje družba ženske bolj obsoja. Zdaj zakaj pa težko rečem. Verjetno da, ne vem, samo tak občutek imam. Itak so one ženske, saj veš kako eni ženske dojemajo.
11. Dojemajo kot?
    Kot tiste pridne, domače. Če katera pač seksa z večimi, pač ni več material za punco.
12. Kaj pa ti? Bi delal razliko med moškimi ki potujejo z namenom seksualnega turizma?
Jaz isto to pojmujem. Če lahko gremo moški, zakaj ne bi šle še ženske. Ampak na splošno v družbi, saj pravim, tako je, družba je pač taka.

13. Če bi ti prijatelj rekel, da si želi tovrstne izkušnje, kakšno bi bilo tvoje mnenje?
Ne vem, zdelo bi se mi po eni strani zanimivo, ker ne poznan dosti ljudi, ki tako potujejo, po drugi strani pa bi me itak zanimalo, bi ga spraševal, ker bi hotel izvedeti iz prave roke, ker jaz nimam izkušenj s tem. In ne vem, ne bi ga obsojal. Ker pravim. Če mu je to všeč, če v tem vidi veselje. Jaz sem dozvoten do vseh stvari. Jaz pravi, da vsak delka kar mu paše in mu prinaša veselje, ne vem zakaj bi zdaj to obsojal. Enemu paše potovati tako, da cel teden leži na plaži, enemu pa pač pašejo take reči.

14. In če bi ti to povedala prijateljica?

15. Ali poznaš koga, ki je že potoval kot spolni turist.
Zdaj s prve, da bi se spomnil, ne.

16. Bi se ti mogoče kdaj odločil potovati kot seksualni turist?
Da bi šel prav s ten namenom ne. Če bi se pa zgodilo, ajde ja, zakaj pa ne.

17. Če bi ti partnerica povedala da je v preteklosti potovala kot seksualna turistka. Kako bi bilo tvoje mnenje?
Pač jaz sem itak tak človek, da na podlagi ene povedi si nikoli ne ustvarim mnenja. Prvi bi itak začel brskat podrobnosti, bi jo spraševal, itak, normalno, ker pač jaz sem, vsako stvar me zanima vprašat. In potem na podlagi tega, ko bi mi ona povedala zakaj je to delala, s kom in kolikokrat.. več faktorjev bi si ustvaril svoje mnenje. Zdaj na podlagi ene povedi si nebi kar tak ustvaril mnenja. Kao ti si pa čudna. Bi moral izvedeti več informacij.

18. Torej na splošno pa ne bi bilo problema?

Priloga B: intervju z D.

24 let, 4. letnik, Družboslovna informatika UNI

1. S katero državo povezuješ seksualni turizem?
Ukrajina, Kuba recimo, Tajska pa še afriške države samo ne bi mogel samo ene izpostaviti.

2. Zakaj pa to povezuješ s temi državami?

3. Kdo misliš, da so tisti, ki potujejo z namenom spolnega turizma, kako bi jih opisal?
Pa ne vem, težko bi opisal, ker jih ne poznam veliko. Mogoče ljudje, ki grejo tja z poslovnim namenom in izkoristijo to priložnost. Ali pa ljudi ki imajo posebne želje, ki pri nas niso lahko uresničljive.

4. Kakšna je tvoja predstava o ženski seksualni delavki?
Uporablja svoje telo, ali druge pripomočke da zadovoljuje svoje stranke.

5. Kako bi jo pa poimenoval?
Prostitutka.

6. Se ti zdi njeno početje moralno sprejemljivo?
Če se sama za to odloči, potem ja, če pa jo nekdo v to sili pa ne.

7. Kako bi opisal delo spolnega delavca moškega spola? Kako bi ga poimenoval?

8. Rekel da poznaš enega? Koliko si seznanjen z njegovim delom?
To je znanec, prijatelj od prijatelja. Vem to, da se je v Avstrijo hodil prodajat, da je lahko zaslužil za avto. Rekel je, da je zahtevno delo, stran so po večini grde, starejše ženske, pa še naporno je, moraš biti zmogljiv.

9. Pa se ti zdi to, da je opravljal seksualno delo moralno sprejemljivo?
Ja, saj je zaslužil, na dokaj pošten način, mislim, noben ni bil osiromašen s tem dejanjem.

10. Se ti zdi, da obstajajo razlike med ženski in moškimi seksualnimi delavci?
Katera skupina je tvoje bolj stigmatizirana?
Definitivno obstajajo. Ženske so bolj stigmatizirane. Družba jih drugače tretira in pogled na to je drugačen. Ženske so stalno opredeljene kot slabše, kot moški delavci, bolj zaničevane.

11. Zakaj misliš, da je temu tako?
Zato ker so bile prostitutke prve, za moškega, ne vem, lažje ljudje interpretirajo njegovo odločitev da se v to spusti kot za žensko.

12. Kako bi opisal osebo moškega spola, ki potuje z namenom seksualnega turizma?
Težko bi identificiral en model moškega. Od navijačev, ki grejo na tekmo in se ustavijo na postajališču, do drugih, ki se poslužujejo afroplaces prostitucije, odvisno od finančnih zmožnosti posameznika.

13. Se ti zdi njegovo početje moralno sprejemljivo?
Če nima partnerice potem je.

14. Kako bi opisal osebo ženskega spola, ki potuje z namenom seksualnega turizma?
Ne vem. Ženska, ki se počuti osamljeno ali pa le rada seksualno eksperimentira. Zdi se mi da ženske to bolj premišljeno počnejo.

15. Zakaj se ti zdi, da je za ženske to bolj premišljeno početje?
Ker je za njih to bolj osebna zadeva kot za moškega.

16. Pa se ti zdi njeno početje moralno sprejemljivo?
Ja, zakaj pa ne.

17. Kateri so po tvojem mnenje bolj stigmatizirani moški seksualni turisti ali ženske seksualne turiste?
Po moje so enakomerno stigmatizirani.

18. Se ti zdi moralno sprejemljivo da bi ti ali tvoj znanec potoval z namenom seksualnega turizma?
Ja, če nebi imel partnerice oziroma če bi mu ona to dovolila.

19. Se ti zdi moralno sprejemljivo da bi tvoj znanka potovala z namenom spolnega turizma?
Enako kot za moškega.

20. Ali poznaš koga, ki je že potoval z namenom spolnega turizma?
Poznam moškega, kateri prvotni namen ni bil seksati. Niso šli tja z direktnim namenom, sicer so vedeli da se to lahko zgodi.
21. Kje pa je to bilo?
Enega poznam v Belgiji ali v Nemčiji, drugi pa ne vem, ker veliko potuje po svetu in to večkrat počne.

22. Si se pogovarjal osebno z njimi o tem, si mogoče kaj komentiral?
Nisem tega komentiral, to je njihova zadeva.

23. In če mi še zaupaš kaj si ob tem, ko sta ti prijatelja govorila o teh izkušnjah misliš?
Nič, kaj bi si mislil. Saž mej sloh ni tako presenetilo. Čeprav se mi zdi, da je to dokaj draga zadeva.

24. Katerega spolnega turizma misliš, da je več, moškega ali ženskega?
Po moje je moškega več, zato ker ga je že od nekdaj bilo več. In včasih so samo moški imeli denar da so si lahko privoščili take zadeve in zato je tega dosti več.

25. Bi se ti bil pravilno kdaj odločiti potovati z namenom doživeti seksualno izkušnjo?
Ja, zakaj pa ne. Če bi slučajno bil tam. Ne bi šel tja samo, da bi seksal.

26. Kaj bi pa porekel na to, če bi ti partnerica zaupala, da je v preteklosti potovala kot spolna turistka?
Mislim pač, v bistvu ne bi motilo. V bistvu bi bilo okey, če bi vedel, da tega več ne počne.

Priloga C: intervju z U.

23let, 4. letnik, Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

1. S katero državo povezuješ spolni turizem?
Z Nizozemsko.

2. Kdo so tisti, ki potujejo z namenom spolnega turizma in kako bi jih opisal?
Odvisno. Nekateri potujejo s tem namenom zaradi nove izkušnje, drugi so npr. ločeni od partnerjev in iščejo potešitev.

3. Kako bi opisal delo spolne delavke ženskega spola?
Zabavno in razgibano.

4. Kako bi jo poimenoval?
Prostitutka, kurba.

5. Se ti zdli njeno početje moralno sprejemljivo?
Glede na to, da je seks del življenja in glede na to, da je prostitucija ena najstarejših obrti, menim, da njeno delo ni moralno nesprejemljivo.

6. Kaj pa delo moškega spolnega delavca? Se ti to zdi moralne sprejemljivo?
On je žigolo, isto menim za moškega spolnega delavca kot za žensko delavko.

7. Kateri so bolj stigmatizirani moški ali ženski seksualni delavci in zakaj se ti zdi, da je tako?
Zagotovo ljudje razlikujejo med njimi, vendar meni osebno, je tako delo moškega kot delo ženske enako. Zdi pa se mi, da bolj stigmatizirajo ženske kot moške, tudi več opazk ljudje nakazujejo ženskam kot moškim.

8. Kako bi opisal osebo moškega spola, ki potuje z namenom spolnega turizma? Se ti zdi njegovo početje moralno sprejemljivo?
Nesrečen? Mislim, da ni nič narobe z njegovim početjem. Če mu je tako všeč, naj to počne.
9. Kako bi opisal osebo ženskega spola, ki potuje z namenom spolnega turizma in ali se ti zdli njeno početje moralno sprejemljivo?
Isto kot za moškega.

10. Za katere bi rekel da so bolj stigmatizirani?
Mislim, da večjih razlik ni. So pa, po mojem mnenju pri ženskah, ki potujejo s tem namenom, čustva veliko bolj vključena kot pri moških. Zdi se mi, da so bolj obsojene ženske, ki potujejo z namenom spolnega turizma kot moški.

11. Kakšna bi bila tvoja reakcija, če bi ti znanc povedal, da ima namen potovati kot seksualni turist?
Sam ne bi potoval s tem namenom, če pa je to cilj ostalim, pa ne bi imel nič proti temu.

12. In kakšna bi bila tvoja reakcija, če bi ti prijateljica povedala, da ima namen potovati kot seksualna turistka?
Ne delam razlik med ženskami in moškimi, ki bi potovali s tem namenom, tako da je moj odgovor isti kot pri prejšnjem vprašanju.

13. Ali poznaš koga, ki je že potoval z namenom spolnega turizma?
Da je kdo potoval prav z namenom spolnega turizma, tega ne vem. Poznam nekaj ljudi, ki so si dali duška v evropskem mestu, ki je po tem znano, vendar to ni bil prvotni namen.

14. Kakšno je bilo tvoje mnenje, ko si ti prijatelji to zaupali?
Menim, pa da s tem ni nič narobe, dokler je bilo v mejah normale.

15. Katerega spolnega turizma misliš da je več, moškega ali ženskega?
Mislim, da je več moškega spolnega turizma. Predvsem zaradi tega, ker se veliko več govori o kurbah kot o kurbirji. Zakaj pa je to tako, ne vem, zgleda, da je povpraševanja več z moše strani.

16. Bi se ti kdaj odločil potovati kot seksualni turist?
Ne, nikoli.

17. Če bi ti partnerica povedala da je v preteklosti potovala kot seksualna turistka, kakšno bi bilo tvoje mnenje, kaj bi to spremenilo v vajini zvezi?
Dvomim, da bi mi bila ta informacija všeč, zaenkrat nimam partnerice in en razmišljam o tem.

Priloga D: intervju z L.

22 let, 2. letnik, Politologija – študije demokracije in upravljanja

1. S katero državo povezuješ spolni turizem?
Ukrajina.

2. Zakaj?
Zato ker se pač splošno znano ve, da so tam bolj razširjene te seksualne zadeve. Aja pa Nizozemska še.

3. Kdo so tisti, ki potujejo z namenom spolnega turizma, kako bi jih opisal?
Po moje to vejo mladi nadobudneži in pa tam srednjih letih kakšni ločeni možje pa tudi ženske. Pač tako ločeni in mladi.

4. Kako bi opisal delo spolne delavke ženskega spola? Kako bi jo poimenoval?
5. Se ti zdi njeno početje moralno sprejemljivo?
Ja.
6. Kako bi opisal delo spolnega delavca moškega spola? Kako bi ga poimenoval?
Prijatelj osamljenih noči in uric
7. Se ti zdi njegovo početje moralno sprejemljivo?
Ja.
8. Torej se ti zdi da obstajajo razlike med spolnimi delavci različnega spola?
Kateri so bolj stigmatizirani?
Po moje so bolj moški stigmatizirani.
9. Zakaj pa?
Zato ker ni toliko povpraševanja po tem, tako bom rekel.
10. Kako bi opisal osebo moškega spola, ki potuje z namenom spolnega turizma?
Se ti zdi njegovo početje moralno sprejemljivo?
Zane se mi zdi da je sprejemljivo, poimenoval bi ga seksualni avanturist.
11. Kako bi opisal osebo ženskega spola, ki potuje z namenom spolnega turizma?
Kako bi jo poimenoval? Se ti zdi njeno početje moralno sprejemljivo?
Seksualna avanturistka. Če njen paše in je s tem zadovoljna in potešena mi ni čist nič spornega.
12. Torej se ti zdi da obstajajo razlike med spoloma med tistimi, ki se poslužujejo spolnega turizma?
Ja.
13. Kateri so bolj stigmatizirani?
Mislim, da ženske.
14. Zakaj pa?
Ker nisem še zasledil takih ponudb za ženske, da bi imele spolne usluge pa to. Ja saj obstaja tudi za ženske ampak ne pa v taki široki meri kot že moške.
15. Če bi ti znanec povedal, da potuje z namenom spolnega turizma, spolne izkušnje kako bi bilo tvoje mnenje?
Jaz bi si mislil, če bi bile take okoliščin, da je to sprejemljivo za njega in njegovo družino. Pol bi mu svetoval, da naj čim več odnese od tega. Če pa ne bi bilo tam družbeno sprejemljivo pa bi mu odsvetoval.
16. Se ti zdi moralno sprejemljivo da bi tvoj znanka potovala z namenom spolnega turizma?
Isto.
17. Ali poznaš koga, ki je že potoval z namenom spolnega turizma, oz. spolna izkušnja ni bila njegov/njen prvoten namen, vendar je do tega prišlo?
Ja smo šli v Amsterdam. Dva kolega sta šla pač izkusit to seksualno zadevo.
18. Se ti je zdelo moralno sprejemljivo?
Ja ja. Jaz sem njima svetoval naj se imata fajn in uživata.
19. Katerega spolnega turizma misliš da je več, moškega ali ženskega?
Mislim, da je več tega ko moški potujejo.
20. Zakaj meniš da je temu tako?
Ja, ne vem, ker je enostavno bolj razširjeno kot za ženske, na splošno.
21. Bi se ti kdaj odločil potovati kot seksualni turist?
Ja bi se, ja.
22. Če bi ti partnerica povedala da je v preteklosti potovala kot seksualna turistka, kako bi bilo tvoje mnenje o tem?
Bi bilo to sprejemljivo samo bi razmislil o nadaljnjih potezah najine zveze.
23. V bistvu bi bilo to v preteklosti- ko sta vidva skupaj več ne bi potovala s tem namenom.
Ja če bi bil tudi jaz seksualni turist... v bistvu nič ne bi naredil. Vprašal bi jo kak, zakaj, kje. To je to. Ne bi zdaj tukaj nekaj nasprotoval.

Priloga E: intervju z M.

22 let, 2. letnik, Politologija - obramboslovje

1. S katero državo povezuješ spolni turizem?
Tajska, Brazilija po moje. Pa te latinskoameriške dežele.

2. Kdo so tisti, ki potujejo z namenom spolnega turizma, kako bi jih opisal?
Moški stari 30 do ene 50 let, po moje.

3. Kako bi opisal delo spolne delavke ženskega spola? Kako bi jo poimenoval?
Prostitutka.

4. Kako pa bi opisal njeno delo, kaj počne?
Se nahaja na nekem določenem mestu in privablja stranke. S svojim videzom predvsem.

5. Se ti zdi njeno početje moralno sprejemljivo? Kaj se tebi zdi?
Ja moralno sprejemljivo. Ja če bi moja hčerka to delala se nebi lih fajn počutil, ampak tako za druge ljudi pa, najstarejša obrt je, tak da meni je čist kul to.

6. Kako bi opisal delo spolnega delavca moškega spola? Kako bi ga poimenoval?
Ja žigolo ne. Tak bolj moški z nekim mišičevjem, mišičenem telesom.

7. Se ti zdi njegovo početje moralno sprejemljivo?
Ja bolj kot s strani ženske.

8. Prej si rekel, da če bi tvoja hčerka to delala ti ne bi bilo vseeno, kaj pa če bi to počel tvoj sin?
Ja bi bil pa, ja bi bilo bolj sprejemljivo ja.

9. Torej se ti zdi da obstajajo razlike med spolnimi delavci različnega spola?
Kateri so bolj stigmatizirani?
Ja, da ženska to dela je manj sprejemljivo, ja.

10. Kako bi opisal osebo moškega spola, ki potuje z namenom spolnega turizma?
Ja se pravi, kot sem prej rekel.

11. Se ti zdi njegovo početje moralno sprejemljivo?
Mhm, ja.

12. Kaj pa ženska, ki potuje s tem namenom?
Tudi.

13. Se ti zdi moralno sprejemljivo?
Ja.

14. Kako bi pa njo opisal?
Neka malo bolj starejša ženska, približno ene 45 do 65 let. Vdova oziroma samska ženska. Mogoče tudi ne, ampak večinoma te.

15. Torej se ti zdi da obstajajo razlike med spoloma med tistimi, ki se poslužujejo spolnega turizma? Kateri so bolj stigmatizirani?
Ja po moje je manj žensk. Oziroma je manjša populacija žensk, ki zato potuje. In s tega stališča, da ženska zato potuje oziroma, da gre s tem namenom je malo manj sprejemljivo, kot da moški gre.

16. Kaj pa če bi tvoj znanc moškega spola potoval z namenom spolnega turizma? Kako bi se ti zdelo, se ti zdi sprejemljivo?
Ja, jaz bi šel še zraven.

17. Kaj pa če bi znanka? Kaj bi njej rekel?
Ja, hm.. ja na prvi pogled, bi malo čudno pogledal, malo tak čuden občutek. Potem pa lej, mora poskrbeti za neke svoje potrbe, po moje se ne bi čudno počutil za njeno početje

18. Si mogoče že ti potoval z namenom spolne izkušnje ali pa se je to zgodilo na potovanju nenačrtovano?
Ne, nisem še.

19. Pa poznaš koga ki je?
Ne.

20. Bi se ti kdaj odločil potovati kot seksualni turist?
Mhm, ja.

21. Kam pa bi potoval če bi se odločil za to?
Na Tajsko.

22. Zakaj pa?
Pač, treba je probat, nekaj v tem smislu.

23. Če bi ti partnerica povedala da je v preteklosti potovala kot seksualna turistka?
Ne bi bilo nič narobe.

Priloga F: intervju z R.

25 let, 4. letnik, Mednarodni odnosi

1. S katero državo povezuješ spolni turizem?

2. Kdo so tisti, ki potujejo z namenom spolnega turizma, kako bi jih opisal?
Avanturisti. Ne vem, pač ljudje, ki gredo iskat nove izkušnje v tujino.

3. Kako bi opisal delo spolne delavke ženskega spola? Kako bi jo poimenoval?

4. Se ti zdi njeno početje moralno sprejemljivo?
Ja, ne zdi se mi nič kaj takega. Pač še vedno drži to, da se jih večina odloči prostovoljno za to, zato sem prepričan, da so to pač enostavno prodajalke ljubezni.

5. Kako bi poimenoval seksualnega delavca moškega spola?
Ne vem kako se reče drugače kot žigolo. Mogoče moški prostitut.

6. Se ti zdi njegovo početje moralno sprejemljivo?
Ja, tudi tukaj velja, da se v večini odločijo sami, torej je.

7. Se ti zdi da obstajajo razlike med spolnimi delavci različnega spola? Kateri so bolj stigmatizirani in zakaj se ti zdi da je tako?
Da, zdi se mi da obstajajo razlike. Ženska se mi zdi da je manj stigmatizirana. Mogoče zato ker ljudje mogoče bolj povezujejo moške spolne delavce s homoseksualnostjo, da so to mladi fantje, da starejšim moški, kateri si niso priznali svoje spolne usmerjenosti ponujajo spolne usluge za denar.

8. Kako bi opisal osebo moškega spola, ki potuje z namenom spolnega turizma in kako bi ga poimenoval? Se ti zdi njegovo početje moralno sprejemljivo?
Moški, ki išče ljubezen, avanturist. Bolj gre zaradi samega spolnega akta.
Moralno se mi zdi v primeru, da to dela zavestno in da s tem ne krši dogovorov v paru (torej če ni vezan, ali pa če ima dovoljenje svoje žene, punce, da gre to počet).

9. Kako bi opisal osebo ženskega spola, ki potuje z namenom spolnega turizma?
   Kako bi jo poimenoval?
   Ženska, ki isče ljubezen. To je ženska ki ne išče samo seksa ampak išče cel expirienc. Torej izkušnjo s fantom. Bi rekela kar Whole package. Da se objemata, preživljata čas.

10. Se ti zdi njeno početje moralno sprejemljivo?
   Ja, zaradi tega, ker so danes itak odnosi na taki ravni, da se vse začne s seksom, in ženskam očitno to ne ustrezajo in jim manjka romance.

11. Rekel si, da ženske isčejo romano, moški pa seks. In da je pomembno, da počnejo to ne vezani moški. Kako se ti zdi, kateri seksualni turisti pa so bolj stigmatizirani?
   Zdi se mi da ženske, ki grejo po moške.

12. Zakaj pa je po tvoje temu tako?
   Ful ne znam tega ubesediti. pač zato ker grejo iskat odnos in ne samega dejanja in ker je pač ženska še vedno na tem nivoju, da njeno dejanje izgleda bolj družbeno nesprejemljivo, kot dejanje moškega ki gre po seks. Ker je pač normalno ker je moški bolj tisti, potrebe, ženska pa pač ne.

13. Ali poznaš koga, ki je že potoval z namenom seksualnega turizma, oziroma spolna izkušnja ni bila njegov prvoten namen, vendar je do tega prišlo?
   Ne poznam, oziroma se ne spomnim ničesar podobnega.

   Še vedno se mi zdi, da je več moških, ki grejo na ženske. Sam se mi zdaj, da je v vedno večjem porastu, da gre ženska do moškega, saj se je to v zadnjih letih bolj razširilo.
   Ja ženske, ki so prodajajo delajo v najstarejši obrti, zato mislim da je temu tako. In ker se od žensk danes še vedno pričakuje, da bodo potrepljive, da bodo v odnosih tisto potrepljive. Moški, ki isče seks je enostavno bolj sprejemljiv, kot ženska ki bi hotela samo seks ali pa ljubezen.

Priloga G: intervju s S.

23 let, 3. letnik, Evropske študije

1. Na katero državo pomislši ko slišiš besedno zvezo seksualni turizem?
   Ukrajino, Bolgarijo, Nizozemsko

2. Zakaj ravno s temi državami?
   Ker so znane po seksu, prostituciji.

3. Kdo so tisti, ki potujejo z namenom seksualnega turizma, kako bi jih opisal?
   Človek, avturist, ki je prišel v neko državo z nekim namenom. Definitivno je avturist. Ima denar, da si lahko privošči tako potovanje. Verjetno če potuje kot seksualni turist, ni prišel v neko državo, da bi si najel prostitutko le enkrat, verjetno je to smisle njegovega potovanja, zato mora imeti denar.

4. Kako pa bi opisal žensko, ki potuje kot seksualna turistka?
   Brez otrok, gre na dopust. Ima rada moške ali pa ji primanjkuje ljubezni. Seveda tudi ona mora imeti denar. To je to.

5. Pa se ti zdi bolj sprejemljivo da ženska potuje kot seksualna turistka, ali da moški potuje kot seksualni turist?

6. Kateri so po vsebni delavci bolj stigmatizirani? Moški, kot potujejo kot seksualni turisti, ali ženske, ki potujejo kot seksualne turistke?

7. Kako bi opisal delo seksualne delavke ženskega spola? Kako bi jo poimenoval?

8. Kako si jo predstavljala, to kar ona dela? Se ti zdi njeno delo moralno sprejemljivo?


9. Bi se odločil za tovrstno delo kot moški spolni delavec?

Ne. Zaenkrat ne.

10. Kako bi opisal delo spolnega delavca moškega spola in kako bi ga poimenoval?

Kurbir. Ali pa prostitut. Drugače pa žigolo. Odvisno komu se prodaja. Če so to ženske je žigolo.

11. Je njegovo delo bolj moralno sprejemljivo kot delo ženske seksualne delavke?

Isto je.

12. Povedal si, da je moralna sprejemljivost ženske spolne delavke in moškega spolnega delavka enaka. Kateri pa misliš, da so bolj stigmatizirani?


13. Kolišna je verjetnost, da bi ti potoval kot seksualni turist?


14. Poznaš mogoče koga, ki je potoval s tovrstnim namenom, ali pa da recimo to ni bil namen, pa je vseeno potem situacija privedla do tega?

Sicer krožijo zgodnice, ampak sam ne poznan nobenega, oziroma noben mi ni tega osebno zaupal, tako, da ne vem če lahko temu verjamem.

15. Če bi ti prijatelj povedal da želi potovati s tem namenom...

...vprašal bi ga če lahko grem zraven. Ne ne, hemac se. Vprašal bi ga če je neumen. Večina mojih prijateljev je mojih let. Seveda bi bil začuden. In ne bi mu dovolil. Drugače bi odreagiral, če bi to povedal kateri izmed očetovih kolegov, oni so primerni za ta dejanja. Ta druga puberteta pa to.

16. Kaj pa, če bi se za to odločila tvoja prijateljica?

Dvomim, da bi se katera izmed prijateljic odločila za to. Mislim, saj so normalne. Sicer tega ne obsojam, vendar pri teh tehtih. Lahko gre v Topa in dobi v sekundi, pa še letalske.
karte ne bo rabila plačat. To lahko počne v starejših letih. Naj gre nekam v topline in tam najme mladca.

17. Katerega spolnega turizma misliš, da je več, moškega ali ženskega?
Moškega. Moški so znani po tem, da hodijo na "kurbe". Mogoče pa so slovenke vseeno prreverne, da bi si pravočele kaj takega. Pa tudi v svetu. I tak je več ženskih prostitutk, ker je tudi povpraševanje s strani moških vedno prisotno.

18. Če bi ti partnerica povedala, da je v preteklosti potovala kot seksualna turistka, kako bi to vplivalo na vajino zvezo?
Ne vem, saj nima tak stare partnerice. Skupaj sva že od osemnajstega leta. Čudno bi se mi zdelo. Sažaj je niso starši peljali na kako čudno potovanje.

19. Ja ampak hipotetično, da pri 35. spoznaš partnerico in ti zaupa, da je, preden je bila s tabo v zvezi potoval kot spolna turistka, kako bi to vplivalo na vajino zvezo?
Ma ne vem. Po moje bi se končalo, ampak ne zaradi tega, ker bi jo obsojal, ampak preprosto ker bi se bal, da bo to ponovila. Ali pa zato, ker bi se bal, da nisem zadosti dober za njo. Menadžnje je že spala s profesionalcem. Preprosto, ves čas bi me obdajal ta strah, da bi me lahko prevarala.

Priloga H: intervju s T.

24. 4. letnik, Analitska sociologija

1. S katero državo povezuješ spolni turizem?
Z Azijskimi državami, pa severo afriškimi. Azija, Afrika sta tukaj take države, kakor Tunizija mogoče, Tajska. Te dve mogoče najbolj.

2. Kdo so tisti, ki potujejo z namenom spolnega turizma, kako bi jih opisal?
To so posamezniki, posameznice, ki po mojem so z nekega višjega družbenega razreda, ki si nekak želijo dodatne popestrivte.

3. Kako bi opisal delo spolne delavke ženskega spola? Kako bi jo poimenoval?
To je zame prostitucija. Torej ona prostitutka.

4. Kaj pa spolni delavec moškega spola?
Prostitut.

5. Se ti zdi delo ženske spolne delavke, torej po tvoje, prostitutke, moralno sprejemljivo?
Ne zame moralno sprejemljivo to ni.

6. Zakaj?
Nekako predvidevam, da je načeloma neka druga dejavna tukaj povezana zraven. Torej zmeraj je neka druga vrsta kriminala. To se povezuje s trgovanjem z ljudmi, droge in načeloma je potem ta oseba, ki opravlja to dejavnost zmeraj žrtev, nikoli ni to čisto njena svobodna, neodvisna odločitev. Pač pa je zmeraj neka prisila v ozadju.

7. Kaj pa potem v državah kjer je prostitucija legalizirana, je enako?
Verjetno je velik manj teh kršitev, verjetno je nek strožji nadzor, ampak za to se pa pojavlja. Saj vsake toliko časa so kake novice, da tudi tam kjer je to legalizirano prihaja do kršitev.

8. Kaj pa delo moškega spolnega delavca? Se ti zdi njegovo delo moralno sprejemljivo?
Ne isto se mi ne zdi sprejemljivo.

9. Bi lahko naštel razloge za to?
Jaz bi rekel dosti enako kot pri prejšnjem vprašanju. Žrtev trgovine z ljudmi so seveda lahko ženske in moški, sploh če je moški mlajši, kot so po navadi ti še skoraj mladoletni fantje v tem. So isto žrtve, seveda.

10. Kako bi opisal osebo moškega spola, ki potuje z namenom spolnega turizma?
Zame je to nek moški, nek višji, srednji razred. S pogojem, da ima denar, da si to lahko privošči. Po mojem so ti pogoji. Oziroma ta nek opis se mi zdi smisel.

11. Pa se ti zdi njegovo početje moralno sprejemljivo?
Ne.

12. Zakaj ne?
Tu se bom pa spet navezel na to kar sem prej rekel. Zadaj so neki drugi dejavnik, ki tisto osebo, ki to uslugo nudi, silijo v to dejanje.

13. Kako bi opisal osebo ženskega spola, ki potuje z namenom spolnega turizma?
To se mi tudi ne zdi sprejemljivo.

14. Kako bi jih pa opisal?
Za njih bi tudi imel neko sliko kot gospa, gospodična višjega srednjega razreda, ki ima nekaj odvečnega denarja.

15. Kaj se ti zdi, kateri so bolj stigmatizirani, moški, ki potujejo z namenom seksualne izkušnje ali ženske, ki potujejo s tem namenom?
Jaz bi rekel da ženske. Preprosto za to, ker se veliko manj o tem govori, veliko manj se poroča o tem, da to ženske koristijo in se mi zdi, da je to tudi bolj redek pojav.

16. Kaj pa med seksualnimi delavci, kateri misliš, da so bolj stigmatizirani?
Ja oboji imajo neko določeno stigmo. Mogoče imajo ti moški, ki se prodajajo, ki so spolni delavci nekak večjo stigmo.

17. Zakaj?
Mislim, da to družba velik manj odobrava, kot pri ženskah.

18. Mogoče poznas koga, ki je že potoval z namenom spolnega turizma ali ap je potoval in to ni bil njegov primarni plan?
Ne, to pa ne.

19. Če bi ti znanec povedal, da potuje ali pa želi potovati z namenom seksualne izkušnje?
Jaz bi mu odsvetoval, ker se mi zdi da je zadeva moralno sporna in tudi tvegana. Tako za njega kot tudi za tistega delavca.

20. Kaj pa če bi ti ženska povedala?
Isto bi rekel.

21. Bi se ti kdaj odločil potovati kot seksualni turist?
Ne bi.


Priloga I: intervju z G.

23 let, 4. letnik, Kulturologija

1. S katero državo povezuješ spolni turizem?
Ja s Tajsko, ne. Pa Nizozemsko, tja hodijo ljudje na kurbe.

2. Kdo so tisti, ki potujejo z namenom spolnega turizma, kako bi jih opisal?
Stari Nemci mogoče.
3. Kako bi opisal delo spolne delavke ženskega spola? Kako bi jo poimenoval?

4. Se ti zdi njeno početje moralno sprejemljivo?
Glede na to, da se na seks še zmeraj gleda kot na tabu, je to verjetno sporno, da prodaja svoje telo. Ampak jaz sem odprt. Če je legalno, je sprejemljivo, če je na črno pa ne vem, odvisno od vrste njenega dela. Če dela za velik denar, in je vsaj malo "okusno", recimo, da je bolj spremljevalka je kul. Drugače pa pač, je kurba.

5. Kako bi opisal delo spolnega delavca moškega spola? Kako bi ga poimenoval?
Žigolo ali pa moška prostitutka. Teh zadnjih je več, ker se prodajajo moškim.

6. Se ti zdi njegovo početje moralno sprejemljivo?
Če se prodaja ženskam.. ja je. Če ma recimo rad seks, moški težje najde punco, recimo v klubu kot ženska moškega. Tako pa jih lažje najde, pa še zasluži zraven.

7. Torej se ti zdi da obstajajo razlike med spolnimi delavci različnega spola?
Kateri so bolj stigmatizirani in zakaj se ti zdi da je tako?
Ženske. Prostitutke, kurbe. Že to pove veliko. Njihov naziv so splošno znane žaljivke. Moški pa, hm... je car če ima več žensk.

8. Kako bi opisal osebo moškega spola, ki potuje z namenom spolnega turizma?
Kot sem rekel, Nemec, pol denarja, stari.

9. Se ti zdi njegovo početje moralno sprejemljivo?
Ne. Večino so to perverznči, ki izkoriščajo res mlada dekleta.

10. Kako bi opisal osebo ženskega spola, ki potuje z namenom spolnega turizma?
Išče avtavuto, doma ni zadovoljna.

11. Se ti zdi njeno početje moralno sprejemljivo?
Ja, ne vem zakaj. Ampak predvidevam da ta ženska ni perverznica, take si najdejo tipa vsepovsod, zastonj. Po moje samo ni dovolj samozavestna, da bi našla tipa za eno noč nekje doma. Pač potuje nekam in se odklopi.

12. Torej se ti zdi da obstajajo razlike med spoloma med tistimi, ki se poslužujejo spolnega turizma?
Kateri so bolj stigmatizirani in zakaj se ti zdi da je tako?
Vseno so po moje bolj stigmatizirane ženske. Čeprav one samo potujejo z namenom plačati za seks, jih pogosto imenujejo z žaljivkami ki izhajajo iz prej omenjenega poklica. Ženska, ki spi naokrog, ima veliko moških ali pa tudi plača za seks je pogosto označena z nazivom kurba.
Moški pa kot sem že rekel, več ženk ima, večji car je, saj v očeh večine moških. Ne v mojih.

13. Se ti zdi moralno sprejemljivo da bi ti ali tvoj znanc potoval z namenom

spolnega turizma?
Ja če hoče pa naj. Čeprav se mi zdi, da bi to bil nek malo manj izobražen znanec, mogoče tovornjakar. Ne vem, ne poznam nikogar ki bi potoval s tem namenom ali pa bi se mu to zgodilo, da bi pač moral plačati za seks, to ne. Na potovanjih po navadi itak najdež žensko, ki ti da zastonj.

14. Se ti zdi moralno sprejemljivo da bi tvoja znanka potovala z namenom

spolnega turizma?
Ne vem, zelo bi mi bilo zabavno. Res me zanima kaj ima ta moški, kateremu plača, česar moški doma nimajo. Ampak kot sem že prej povedal, mogoče je ženska doma sramežljiva pa mora iti zato drugam, da si da duška.

15. Ali poznas koga, ki je že potoval z namenom spolnega turizma, oz. spolna izkušnja ni bila njegov/njen prvoten namen, vendar je do tega prišlo?
Da bi bilo za plačilo ne.

Ženskega seveda, saj je to kot pravijo najstarejša obrt. Moških pač ne poznam. Mislim saj tudi ženske, ki bi se prodajala ne poznam, ampak jih vidiš, tako po mestu ko potuješ. V Sloveniji jih sicer še nisem videl.

17. Bi se ti kdaj odločil potovati kot seksualni turist?
Zaenkrat ne. Zdi se mi da je brez veze plačati za nekaj takega, kar se v izobilju ponuja zastonj.

18. Če bi ti partnerica povedala da je v preteklosti potovala kot seksualna turistka, kako bi odreagiral?
Če pa bi, pa kaj češ, če je preteklost je v redu. Ampak najprej bi jo poslal na testiranje za bolezn, njo in sebe.

Priloga J: intervju z J.

25 let, 4. letnik, Novinarstvo

1. S katero državo povezuješ seksualni turizem?
Najprej mi pade na misel Tajska, sicer pa države z neko eksotično konotacija kot Jamajka, Bahami, Madagaskar.

2. Kako bi opisal tiste, ki potujejo z namenom seksualnega turizma?
Po mojem mnenju so to ljudje, ki so v domačem okolju ali prezaposleni in za človeške odnose enostavno mislijo, da nimajo časa, ali pa gre za ljudi, ki imajo z ljubeznijo, seksualnostjo ali svojo samopodobo slabe izkušnje in potem to želijo na ta način spremeniti.

3. Kako bi opisal delo seksualne delavke ženskega spola?
Od nekdaj mi je simpatičen izraz prodajalka ljubezni, sicer pa glede na okoliščine najbrž prostitutka ali družica. Njeno delo pa bi opisal kot izredno nevarno in naporno. Vsi nadaljnji pridevniki pa so najbrž odvisno od okoliščin posameznega primera.

4. Pa se ti zdi njeno početje moralno sprejemljivo?
Spet odvisno od okoliščin. Če je v to fizično prisiljena ali je mladoletna, potem absolutno ne. Če pa to delo opravlja prostovoljno in v to ni prisiljena zaradi razlogov preživetja ali s strani nasilnih 'šefov', potem se mi zdi moralno sprejemljivo.

5. Kako bi opisal delo seksualnega delavca moškega spola in ali se ti zdi njihovo početje moralno sprejemljivo?

6. Kateri pa misliš da so bolj stigmatizirani v tem poklicu, moški ali ženske?
Ženske.

7. Zakaj pa?
Enostavno zato, ker živimo v svetu patriarchalne družbene ureitve. Ker so ženske smatrane kot šibkejše in manj racionalne, ker moški narativ upošteva svet, če se lahko tako izrazim. Ta isti narativ tako upove kontekst tudi ženskam in moškim v tem poklicu.

8. Če moraš opisati izključno osebe moškega spola, ki potujejo kot seksualni turisti, kako bi jih opisal in ali se ti zdi njihovo početje moralno sprejemljivo? Opisal bi jih kot turiste s specifičnimi potrebami. Sam dobim ob omembi te osebe takoj pred oči sliko starejšega belca, nekoliko debelejše postave in denarcnice, ker je tudi edini seksualni turist, ki ga osebno poznam, nekako takšen. Čeprav menim, da najbrž to ni nujno ustrezen profil. Glede sprejemljivosti moralnega početja se enostavno ne morem odločiti.


10. Za katere meniš, da so bolj stigmatizirani, ženske spolne turistke ali moški spolni turisti?
Zdi se mi, da moški.

11. Zakaj meniš tako?

12. Pa če bi ti prijatelj – moškega spola, povedal da ima namen potovati kot seksualni turist, kakšno bi bilo tvoje mnenje?
Ne morem si pomagati, verjetno bi ga malo obsojal in mu to povedal. Ampak bi to sprejel, ker kot sem rekel, nimam čisto definiranega mnenja o tem, in to ne bi ogrožilo prijateljstva ali kaj podobnega.

13. Pa če bi se za to odločila prijateljica?

14. Ali poznaš koga, ki je že potoval z namenom spolnega turizma, oz. spolna izkušnja ni bila njegov/njen prvoten namen, vendar se je to zgodilo?
Bežno poznam.

15. In kakšne izkušnje ima s tem?
Ne vem, nisva se pogovarjala o tem. Vem samo, da je bil zaradi tega s strani okolice tukaj v Sloveniji močno obsojan.

16. Bi se ti mogoče kdaj odločil potovati kot seksualni turist?
Ne. Vsaj trenutno lahko zagotovo rečem, da ne.

17. Katerega seksualnega turizma pa misliš, da je več, moškega ali ženskega?
Zdi se mi, da vseeno moškega.

18. Zakaj pa misliš, da je tako?
Ker je takšna tudi tradicija, moški namreč "hodijo na kurbce". Morda se zato to moškim zdi bolj sprejemljivo, kot ženskam. Vse to so moje predpostavke, ki niso dobro utemeljene. Verjetno pa je razlog tudi v tem, da so moški finančno bolj avtonomni in da
po ločitvah ženske tradicionalno prevzamejo skrb za otroke, moški imajo tako več časa
in zasebnosti. In še mnogo teh družbenih faktorjev.

19. Če bi ti partnerica zaupal, da je v preteklosti potovala kot seksualna turistka,
preden sta postala par, bi to spremenilo vajin odnos?
Situacija je zelo preveč hipotetična. Srčno upam, da ne bi. Seveda pa ne morem vedeti.
V kolikor bi bil prepričan, da ni staknila kakšne okužbe, bi najbrž to sprejel.

Priloga K: intervju z MA.

23 let, 4 letnik, Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

1. S katero državo povezuješ spolni turizem?
Afriške države, na primer Južno Afriška Republika

2. Kdo so tisti, ki potujejo z namenom spolnega turizma, kako bi jih opisal?
Predvsem moški zrelih let, od 40 do 50.

3. Kako bi opisal delo spolne delavke ženskega spola?
Naredi vse, da poskrbi za zadovoljstvo moškega spola. Velikokrat gre preko tega, kaj je
zanjo sprejemljivo. Podredi se moškemu.

4. Kako bi jo pa poimenoval?
Kurba.

5. Se ti zdi njeno početje moralno sprejemljivo?
Ne. Mislim da se s tem ponižuje in izkazuje svojo podrejenost in nemoč, predvsem
moškemu spolu.

6. Kako bi pa opisal delo spolnega delavca moškega spola in kako bi njega
poimenoval?
Isto kot za žensko. Torej mora narediti vse, da zadovolji svojo stranko, naj bo to moški
ali ženska. Pri prejšnjem vpričanju bi rad dodal, da ženska tudi poskrbi za moškega ali
pa žensko. Moškega pa bi poimenoval moška kurba.

7. Pa se ti zdi njegovo početje moralno sprejemljivo?
Ne, edina razlika je, da moški v takem odnosu ni nujno da je podrejen svoji "stranki",
ampak lahko izkazuje tudi svojo premoč. Medtem ko ženska v večini primerov igra
podrejeno vlogo, razen če stranka od nje zahteva kaj drugega

8. Torej rekel si da se na določeni točki spolni delavci različnega spola razlikujejo
med sabo kateri spol je po tvoje pri tem delu bolj stigmatiziran?
Ženski.

9. Zakaj pa misliš, da je tako?
Ravno zaradi tega, ker v tem odnosu igrajo vlogo podrejenega partnerja.

10. Kako bi pa opisal osebo moškega spola, ki potuje kot seksualni turist?
Poimenoval bi ga kar turist. Ker večina takšnih ljudi ne pove, da gre na potovanje zaradi
seksa in spolnega občevanja. So pa to zreli moški, kot sem prej povedal.

11. Pa se ti zdi njegovo početje moralno sprejemljivo?
Če je samski se gre zabavat. Če na potovanju spolno občuje z osebo, ki ni spolni
delavec oz. delavka, potem se mi zdi sprejemljivo. Torej če pride povsem naključno. Če
pa gre na potovanje z namenom spolnega turizma potem pa je to nesprejemljivo.

12. Kako pa bi opisal osebo ženskega spola, ki potuje z namenom seksualnega
turizma?
Prav tako ženska srednjih let, največkrat samska.

13. Kakšni pa misliš, da so vzroki da potuje s tem namenom?
Verjetno je doživela razočaranje v partnerskem odnosu, če ga je seveda sploh imela. Ali pa jo njen partner ni znal potešiti in potrebuje izkušnje na tem področju.

14. Pa se ti zdi njeno početje moralno sprejemljivo?
Prav tako ne, enak odgovor kot pri moškemu.

15. Kateri izmed seksualnih turistov pa so po tvoje bolj stigmatizirani, moški ali ženske? In zakaj?
Če občuje s spolnim delavcem, potem to z mojega vidika ni moralno sprejemljivo. Ženske.

16. Zakaj?
Družba še vedno temelji na patriarhalni usmerjenosti. Ženske so na vsakem koraku deležne številnih predsdakov. Tudi pri spolnem turizmi se "bolj spodobi" da so turisti moškega spola. Ženske, kot narekuje družba, pa naj bi bolj bile seksualne delavke. Sam se s tako trditvijo sicer ne strinjam, vendar bo te družbene meje še vedno težko premostiti.

17. Če bi recimo tvoj prijatelj moškega spola želel z namenom seksualnega turizma, kaj bi mu svetoval, kaj bi si mislil ob tem?

Vprašal bi ga, če ni zadosti dober, da bi si na kulturen način poiskal družbo, pa naj bo to samo za eno noč. Bolje da sta oba za to, kot pa da je nekdo v to, zaradi svoje službe, prisiljen.

18. Kaj pa če bi bila to tvoja prijateljica?
Enako.

19. Poznaš koga, ki je že potoval z namenom spolnega turizma, oz. spolna izkušnja ni bila njegov/njen prvoten namen, vendar se je to zgodilo?
Ne.

20. Katerega seksualnega turizma misliš, da je več, ženskega ali moškega?
Moškega.

21. Bi se ti kdaj odločil potovati kot seksualni turist?
Namena ne, tudi spolne delavke ne bi "najel", če pa bi se kaj zgodilo (ne s seksualno delavko) pa ne vidim v tem nič spornega. Tudi če bi bilo večkrat na noč.

22. Če bi ti partnerica zaupala, da je v preteklosti potovala kot seksualna turistka, bi to spremenilo vajin odnos?
Ne, bi pa me vsekakor zanimalo zakaj.

Priloga L: intervju z N.

24 let, 3. letnik, Družboslovna informatika - VŠ

1. S katero državo povezuješ seksualni turizem?
Z Italijo. Italijani se mi zdijo taki, seksualni ljudje.

2. Kdo so tiisti, ki potujejo z namenom spolnega turizma, kako bi jih opisal?
Meni se vsi zdijo zelo potrebni, mlajši, taki ki iščejo izkušnje ali pa starejši, ki so ločeni.

3. Kako bi opisal delo spolne delavke ženskega spola? Kako bi jo poimenoval
O tem kolikor vem z enega predavanj, ki sem se jih udeležil predvsem to povezujem s stanovanjem. Tam je kopalnica, brisače. Tam deluje več žensk, v tem enem stanovanju. Imenujem jih kurbe. Zdi se mi, da je to del sodobnega sveta.

4. Se ti zdi njeno početje moralno sprejemljivo?
V Sloveniji bi se to moglo spremeniti, da bi se s tem pobirali davki. Potem bi tudi te delavke postaje bolj sprejemljive v družbi, zdaj sem ni ne zdi sprejemljivo.
5. Kako bi opisal delo spolnega delavca moškega spola? Kako bi ga poimenoval?
Po moje zelo podobno kot ženske, le da njih ni toliko, torej ni tako podobno. Po mojem imajo več rednih strank. Moške kurbe, tudi žigolo, ampak jaz bi jih poimenoval žigolo.

6. Se ti zdi njegovo početje moralno sprejemljivo?
To je isto kot za ženske, torej z legalizacijo bi bilo sprejemljivo.

7. Torej se ti zdi da obstajajo razlike med spolnimi delavci različnega spola?
Ja obstajajo, valda da obstajajo, ampak ne na moralni sprejemljivosti.

8. Kaj se ti zdi, kateri so bolj stigmatizirani?
Ženske, definitivno ženske, za kaj, ne vem, zato ker je tako že od nekdaj.

9. Kako bi opisal osebo moškega spola, ki potuje z namenom spolnega turizma?
Kako bi ga poimenoval? Se ti zdi njegovo početje moralno sprejemljivo?

10. Kako bi opisal osebo ženskega spola, ki potuje z namenom spolnega turizma?
Zdolgočasena je v svojem okolju, zdi se ji da mora svojo potrebo zadovoljiti druguje, na počitnicah, kjer je med drugim noben ne pozna.

11. Se ti zdi njeno početje moralno sprejemljivo?
Ja, tudi to se mi zdi normalno.

12. Kateri so bolj stigmatizirani in zakaj se ti zdi da je tako?
Moški so bolj stigmatizirani. Oni so tisti pohotneži, predvsem stari.

13. In če bi tvoj znanec potoval z namenom spolnega turizma?
Vprašal bi ga, če si doma ne more najti zadovoljite. Ampak bi ob enem bil vesel, da se končno gre sprostit.

14. In če bi tako potovala tvoja prijateljica?
Prijateljico bi na začetku obsojala, zakaj tega doma ne izkoristi, zakaj doma, recimo v klubu ne najde nekoga za spolno zadovoljitev.

15. Ali poznaš koga, ki je že potoval z namenom spolnega turizma, oziroma spolna izkušnja ni bila njegov ali njen prvoten namen, vendar je do tega prišlo?
Da poznam. Prijatelj. Zanimalo me je kako je bilo, nisem ga obtoževal, saj je bil zelo navdušen nad svojo izkušnjo.

Več je moškega spolnega turizma, seveda je več ženske prostitucije. To izhaja že iz zgodovine. Moški so zmeraj iskali zadovoljitev.

Priloga M: intervju s SE.

23 let, 3. letnik, Politologija – študije politike in države

1. S katero državo povezuješ spolni turizem?
Nizozemska.

2. Kdo so tisti, ki potujejo z namenom spolnega turizma, kako bi jih opisal?
Zelo različne skupine, vsi. Ne bi se na ene fiksiral.

3. Kako bi opisal delo spolne delavke ženskega spola? Kako bi jo poimenoval? Se ti zdi njeno početje moralno sprejemljivo?
Prostitutka, kurbica

4. Kaj pa je njeno delo?

5. Kako bi opisal delo spolnega delavca moškega spola?
Enako, ni razlik.

6. Kako bi ga pa poimenoval?
Žigolo.

7. Se ti zdi njegovo početje moralno sprejemljivo?
Je sprejemljivo, kar se mene tiče no, nimam nič proti.

8. Torej se ti zdi da obstajajo razlike med spolnimi delavci različnega spola?
Ja obstajajo razlike, samo ne na moralni lestvici. Samo v kvantiteti, žensk je ful več, ki opravljajo ta poklic.

V družbi verjetno ženske, oziroma je vsaj večji poudarek, ker ji je več in se o tem govori in ni fokusa na moške.

10. Kako bi opisal osebo moškega spola, ki potuje z namenom spolnega turizma?
Ne vem preveč ljudi poznam, ki so to delali da bi imel besedo za to skupino ljudi, mislim da ni besede zato.

11. Pa se ti zdi njihova dejanja moralno sprejemljiva?
Ja, seveda, če si človek tega želi, zakaj pa ne.

12. Kako bi opisal osebo ženskega spola, ki potuje z namenom spolnega turizma?
Ni tega, ne vem. Sponzoruša ni, ona dobi. One so tudi tam nekje, ampak ni to to.

13. Pa se ti zdi to, da potuje z namenom seksualnega turizma moralno sprejemljivo?
Ja, tudi pri ženskah je enako kot pri moških, če se tega želijo, naj to naredijo.

14. Torej se ti zdi da obstajajo razlike med spoloma med tistimi, ki se poslužujejo spolnega turizma? Kateri so bolj stigmatizirani in zakaj se ti zdi da je tako?
Ženske, ker se smatra, da je njim lažje priti do spolnih odnosov, kot pa moškim. In je zaradi tega njihovo početje kot takšno bolj stigmatizirano.

15. Se ti zdi moralno sprejemljivo da bi ti ali tvoj znancen potoval z namenom spolnega turizma?
Poznam jih, so že, bolj pozitivno mislim. Poznam 3 primere.

16. So potovali izključno z namenom seksualnega turizma ali se pač to zgodilo?
To se je zgodilo tekom potovanja. Bilo pa je na nizozemskem.

17. Kaj pa žensko poznaš kako?
Ne, je pa enkrat ena v mojem lokalni ponujala da da 10€ če gre kdo z njo, hahaha.

18. Katerega spolnega turizma misliš da je več, moškega ali ženskega? Zakaj meniš da je temu tako?
Moškega, sklepam.

19. Bi se ti bil pripravljen kdaj odločiti potovati z namenom doživetja seksualno izkušnjo?
Ne.

20. Kaj bi pa porekel na to, če bi ti partnerica zaupala, da je v preteklosti potovala kot spolna turistka?
Če bi mi to takoj povedala bi bilo okey, če bi to povedala po 3 letih pa ne bi bilo sprejemljivo.
Vsak mora imeti pravico sprostiti svoje spolne zadeve, s tem bi se zmanjšal kriminal, odprla bi se delovna mesta, te ženske ki to delajo bi imele varno okolje. Če bi imeli državne javne hiše ne bi bilo potrebe.