***НАТАЛІЯ ГАБЧАК***

***СТАНІСЛАВ ГАБЧАК***

**ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ ЄВРОРЕГІОНІВ УКРАЇНИ**

Україні як і будь-якій іншій державі важливо займати свою нішу в міжнародній співпраці в галузі туризму, створювати позитивний імідж в межах єврорегіонів. Важливою ознакою державної регіональної політики є транскордонне співробітництво з його вищою еволюційною формою – єврорегіонами, які мають на меті зміцнити та поширити добросусідські відносини та створити сприятливі умови для інтеграції національних економік суміжних країн [1, с.72]. Останнім часом особливого значення набуває така форма міжнародної співпраці як транскордонне співробітництво та створення єврорегіонів, які при ефективному функціонуванні можуть бути певним засобом реалізації соціально-економічного та політичного потенціалу прикордонних територій [2].

 Єврорегіон – це одна з організаційних форм транскордонного співробітництва, що функціонує на базі укладених двосторонніх або багатосторонніх угод про транскордонне співробітництво [3]. Єврорегіони здійснюють свою діяльність на постійній основі, мають власні фінансові, технічні й адміністративні ресурси, мають право приймати та ухвалювати власні рішення. Єврорегіональна співпраця є одним з основних важелів щодо розвитку інтеграційних процесів держави в напрямах економіки, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, освіти, туризму, культури та науки. До основних напрямів діяльності єврорегіонів належать: 1) підтримка регіонального розвитку; 2) обмін досвідом; 3) розвиток соціальної, дорожньої та прикордонної інфраструктури; 4) розвиток торгівлі, економіки, туризму, культури та рекреації; 5) покращення охорони здоров’я, охорона навколишнього середовища, утилізація відходів; розвиток партнерської співпраці тощо.

 Прикордонні території, що входять до складу єврорегіонів, характеризуються подібними історичними, географічними та національними особливостями, близьким менталітетом. Діяльність єврорегіонів має сприяти діалогу культур, збереженню традицій та звичаїв їх мешканців, при цьому не порушуючи культурну самобутність і суверенність держави. Важливою складовою співробітництва прикордонних територій в рамках єврорегіонів є спільне використання природних та рекреаційних ресурсів, реалізація програм та заходів природоохоронного змісту. Окрема увага належить розвитку туристичної діяльності, а саме реалізації спільних проектів розвитку «зеленого» туризму та транскордонних туристичних маршрутів, формуванню туристичної інфраструктури та рекреаційно- туристичних кластерів.

 На даний час в Україні налічується 10 єврорегіонів, які умовно можна поділити за територіально-географічними і адміністративними ознаками на такі, що: [1]

* спільно утворені із країнами-членами ЄС («Карпатський єврорегіон», «Єврорегіон «Буг», «Єврорегіон «Нижній Дунай», «Єврорегіон «Верхній Прут»);
* спільно утворені із країнами, які не є країнами-членами ЄС («Єврорегіон «Дністер», «Єврорегіон «Дніпро», «Єврорегіон «Слобожанщина», «Єврорегіон «Ярославна», «Єврорегіон «Чорне море», «Єврорегіон «Донбас»).

При цьому з воєнно-політичних причин, а саме, повномасштабної війни російської федерації проти України з лютого 2022 року остаточно припинили своє функціонування єврорегіони «Ярославна», «Донбас», «Слобожанщина», «Чорне море», у стані «застою» перебувають єврорегіони «Дніпро», «Буг», «Верхній Прут» і тільки зберігає позиції розвитку – «Карпатський» (Далі – КЄ), який розташований вздовж західного кордону України. Даний єврорегіон охоплює 5 країн (*табл.1*)

*Таблиця 1*

**Країни Карпатського євро регіону** (\*дані 2021 року)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Країна** | **Столиця****(к-сть населення,****осіб)** | **Площа****(кв.км)** | **Населення****(осіб)** | **Густота населення****(осіб/кв.км)** | **ВНП** **на душу населення,****тис. доларів (2020р.)** |
| **Польща***(Республіка Польща)* | Варшава( 1 7900 658) | 312 685 | 38 625 478 | 126,1 | 16 479 |
| **Словаччина***(Словацька**Республіка)* | Братислава(431 192) | 49 036 | 5 456 000 | 111 | 16 441 |
| **Угорщина** | Будапешт(1 752 286) | 93 030 | 9 982 000 | 105 | 16 723 |
| **Румунія** | Бухарест(2  354 510) | 238 397 | 20 121 641 | 84 | 11 817 |
| **Україна** | Київ(2  952 301) | 603 700 | 40 997 699\* | 75 | 4830 |

\*внаслідок російсько-української війни 2022 року кількість населення України різко

скоротилась

Більш деталізовано, уточнено з фізико-географічної точки зору Карпатський єврорегіон включає територію Словаччини (Кошицький та Пряшівський краї), сім повітів Румунії (Біхор, Селаж, Сату-Маре, Марамуреш, Харгіта, Сучава, Ботошань), Східну Угорщину від р. Дунай (медьє Боршод-Абауй-Земплен, Хайду-Біхар, Ревеш, Яс-Надькун-Сольнок, Сабольч-Сатмар-Берег), Південно-Східну Польщу (Підкарпатське воєводство) та чотири області Західної України (Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську, Чернівецьку). Карпатський єврорегіон – міжнародна асоціація в Центральній та Східній Європі, заснована 14 лютого 1993 року міністрами закордонних справ Польщі, України та Словаччини у місті Дебрецен. Спершу площа Карпатського єврорегіону становила 53 тис. км² з населенням близько 5 мільйонів чоловік. Після приєднання Словаччини та Румунії, площа КЄ збільшилася до 145 тис км², а населення – до 14, 2 млн. Нині у Карпатському єврорегіоні проживає майже 16 мільйонів осіб, переважна більшість з них – це мешканці малих містечок і сіл.

Структура природних ресурсів КЄ, розміри їх запасів, якість, ступінь вивченості і напрями господарського освоєння безпосередньо впли­вають на економічний потенціал єврорегіону. Наявність багатих та ефективних природних ресурсів сприяє економічному розвитку і багато в чому визначає обґрунтованість і реальність планів і прогнозів соціально-економічного розвитку території. Оцінка природних та історико-культурних ресурсів, з’ясування економічної ефективності їх територіального поєднання і раціонального використання являє одну з основних проблем будь - якого регіону.

Відповідно до Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки визначено пріоритетні напрями розвитку КЄ серед яких розвиток прикордонної інфраструктури гірських територій Карпат, розвиток сільського (зеленого) туризму, збереження стану навколишнього середовища тощо [4].

Найсерйознішим викликом та перепоною для транскордонного співробітництва в галузі туризму України на її східному та південному державному кордоні є збройна агресія російської федерації проти України та спроба анексії АР Крим та м. Севастополя, що унеможливлює реалізацію транскордонного співробітництва України з цією державою. Станом на жовтень 2022 року російською федерацією окуповано значну частину Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, що не уможливлює розвиток єврорегіонів на даних територіях.

При цьому дедалі більш актуальними стають питання активізації міжрегіонального співробітництва західних регіонів України з регіонами держав - членів Європейського Союзу [5].

**Список використаних джерел**

1. Бучко Ж. Тенденції розвитку туризму в єврорегіонах за участі України // Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукр. наук.-прак. інт.-конф., 28-29 жовтня 2020 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 70-73.
2. Артьомов І.В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України: [монографія] / І.В.Артьомов. Серія «Євроінтеграція: український вимір». Вип. 13 Ужгород: Ліра, 2009. 520 с.
3. Реутов В.Є. Транскордонне співробітництво регіонів України: теоретико-практичні аспекти розвитку / В. Є. Реутов. // [Ефективна економіка](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000079). 2011. № 12. Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek\_2011\_12\_60](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efek_2011_12_60)
4. Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. № 408. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-programi-rozvitku-transkordonnogo-s140421
5. <https://auc.org.ua/novyna/karpatskyy-yevroregion-aktyvizuye-mizhnarodne-partnerstvo-i-spivrobitnyctvo-na-rivni>
6. З А Я В К А
на участь у конференції

Прізвище та ім`я\_\_ Габчак Наталія
Назва організації\_ ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Посада\_\_\_ декан факультету туризму та міжнародних комунікацій
Науковий ступінь\_\_\_канд.геогр.н.
Вчене звання\_\_\_\_ доцент кафедри туризму

Назва теми конференції (секції)\_\_\_ Вплив воєнних дій на туристсько-рекреаційний потенціал території
Назва доповіді \_\_\_\_\_Особливості транскордонної співпраці в галузі туризму єврорегіонів України
Планую/ємо виступити з доповіддю:
- на пленарному засіданні (до 15 хв.) **не плануємо**
- на секційному засіданні (до 10 хв.)
Комунікативні реквізити:
Службовий телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Мобільний телефон \_\_\_\_\_\_ 0502323554
Е-mail: \_\_\_\_habchak.nf@gmail.com

1. З А Я В К А
на участь у конференції

Прізвище та ім`я\_\_ Габчак Станіслав
Назва організації\_ ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Посада\_\_\_ аспірант УжНУ
Науковий ступінь\_\_\_-

Вчене звання\_\_\_\_ -

Назва теми конференції (секції)\_\_\_ Вплив воєнних дій на туристсько-рекреаційний потенціал території
Назва доповіді \_\_\_\_\_Особливості транскордонної співпраці в галузі туризму єврорегіонів України
Планую/ємо виступити з доповіддю:
- на пленарному засіданні (до 15 хв.) **не плануємо**
- на секційному засіданні (до 10 хв.)
Комунікативні реквізити:
Службовий телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Мобільний телефон \_\_\_\_\_\_ 0668722300
Е-mail: \_\_\_\_Stashabchak.nf@gmail.com