Фекета I.Ю. збереження фіторізноманіття території Закарпаття Сучасні аспекти збереження здоров’ялюдини: збірник праць Х міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф./ За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород : 2017. – С. 274-277.

**збереження фіторізноманіття території Закарпаття**

**Фекета I.Ю.**

***ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,Ужгород,Україна***

Проблема збереження природи, рідкісних та зникаючих видів, неповторних ландшафтів - краси держави найактуальніша у сучасний період. На земній суші у різні часи панували представники тих чи інших систематичних груп (від найпростіших до найскладніших за формою, будовою, характером розмноження). Подібні процеси, хоча і дуже повільно, відбуваються і зараз. Тому для визначення природного розвитку флори і фауни так необхідні моніторингові дослідження на охоронюваних територіях, де зберігається весь біоценоз і спостереження за станом його складених частин ведуть фахівці - науковці, іне тільки практики. Як у кожної великої проблеми, у необхідності охорони і збереження природи є декілька аспектів, які доповнюють один одного з різних боків. Так, необхідність виявлення напрямку змін у природі тісно межує із визначенням об'єктів, що найбільш вразливі, найбільш потребують людської опіки. Те, що все в природі змінюється, ні в якому разі не знімає питання про необхідність встановлення тою чи іншого ступеня заповідності для збереження природи чи окремих її складових частин.

Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат, або Карпатська конвенція, була ратифікована Україною відповідним законом України, прийнятим Верховною Радою України 7 квітня 2004 року. Україна стала першою державою Карпатського регіону, яка ратифікувала Карпатську конвенцію [1].

Всеєвропейська екомережа є інтегральним поняттям. Під ресурсами її формування треба розуміти, насамперед, природоохоронні території, які охороняються і управляються на основі європейського екологічного права [2, 3].

Зараз в Закарпатській області наявні об'єкти та території ПЗФ різних категорій заповідання, які прийнято в Україні. Серед них найвищі за ступенем заповідності: Карпатський біосферний заповідник, три Національні природні парки („Синевир”, „Ужанський”, „Зачарований край” ), Регіональний ландшафтний парк "Притисянський", заказники загальнодержавного та місцевого значення та інші об'єкти ПЗФ. За останні десять років площі ПЗФ Закарпатської області суттєво зросли і становлять 182,4 тис. га. Кількісно область досягла рівня країн ЄС і є одним із лідерів серед регіонів України. В якісному аспекті, тобто в забезпеченні виконання заповідними об'єктами своїх функцій відповідно до чинного законодавства, чимало проблем, які пов'язані з наявними в країні соціально-економічними проблемами [2, 4].

Карпатський біосферний заповідник охоплює сім філій, тобто територіальне виокремлених заповідних комплексів, а саме: Чорногорського, Угольсько-Широколужанського, Долини нарцисів, Кузійського, Мармороського, а також колишніх донедавна державних заказників „Чорна гора” та „Юлівські гори”. Він увійшов до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО і приймає участь у міжнародних програмах. Чорногорський масивКБЗ охоплює найвищу гірську частину Українських Карпат, рослинні субальпійський і альпійський пояси, багаті рідкісними рослинами і тваринами.

Угольсько-Широколужанський масивунікальний найбільшою у Середній Європі площею букових пралісів із специфічною флорою і різноманітним видовим складом фауни. Хустський масив „Долина нарцисів”-унікальний заповідний об’єкт, в якому охороняється найбільший у Європі осередок нарцисів - вузьколистих на рівнині, а також багатьох червонокнижних рослин. У КБЗ охороняється понад 1 тисячу вищих судинних рослин, центр природоохоронної і науково-дослідної роботи. [5].

Ужанський національний природний паркстворений Указом Президента України у 1999 р. на базі регіонального ландшафтного парку „Стужиця” (14665га), що діяв з 1974 р. Увійшов у Міжнародний трилатеральний біосферний заповідник „Східні Карпати”, який утворений на стикові прикордонних природоохоронних територій України, Польщі і Словаччини. У парку нараховується 30 видів червонокнижних рослин.

Національний природний парк "Синевир",створений у 1989 р. Займає площу 40,4 тис. га у Привододільних Горганах, з якої 5,8 тис. га - заповідна зона, де заборонена будь-яка господарська діяльність.

У 2009 р. створено Національний природний парк „Зачарований край” (площа 6,1 тис. га)., в якому Реліктові насадження сосни кедрової та рідкісної модрини польської охороняються у державному заказнику „Кедринський”(166 га, 1974р.) на території Уст-Чорнянського держлісмисливгоспу.

Всі державні заказники і пам'ятки природи створюються постановою КМ України за поданням місцевих Рад, а місцеві охоронні об’єкти створюються рішенням обласної Ради [3].

Позитивним є те, що більша частина заповідних площ області - це землі національних природних парків та КБЗ, тобто об’єктів вищої категорії заповідності загальнодержавного значення. Інші об’єкти ПЗФ не рідко залишаються поза належною увагою, не мають дбайливого господаря та належного фінансування. В комплексі з об’єктами державного і міжнародного значення створюють величезний потенціал як для природоохоронної і наукової діяльності, так і для рекреаційно-туристичної галузі, для розвитку пізнавального виду туризму.

Такий перелік дає змогу бачити позитивні якості природоохоронної роботи у Закарпатті. Збереження окремих видів тільки тоді буде ефективним, коли під охороною будуть і ландшафти, і інші компоненти біогеоценозів. Детальне вивчення, біології таких видів може сприяти створенню для них необхідній умов у природі, бо, при перенесенні рідкісних і зникаючих рослин в умови штучного культивування, вони безповоротно випадають.

Господарську діяльність людини зупинити неможливо. При нинішньому стані і рівні економіки усі хоч трохи придатні землі розорані, лісосмуги вирубаються і не поновлюються, на схилах - останньому притулку багатьох рідкісних рослин - будуються дачі й випасається худоба. Усе це потребує не тільки створення вкрай необхідних нових ландшафтних заповідних територій, але й вироблення відповідної юридичної основи природокористування і підвищення екологічної освіченості громадин України.

**ЛІТЕРАТУРА**

1. Рамкова конвенція про охорону довкілля та сталий розвиток Карпат.- Жива Україна. Екологічний журнал.-2005.-№4-5.- С. 7-10.
2. Конвенці*я* про біорізноманіття. – К.: ВіК, 2003. – 24 с.
3. Голубец М.А. Еловые леса // Украинские Карпаты. Природа. - К.: Наук. думка, 1988. -С. 81-86.

**SUMMARY**

CONSERVATION PHYTO DIVERSITY IN TRANSCARPATHIA

**Feketa I.Y.**

The available objects and territories of природно-reserved fund of the Zakarpatye area are considered. The specified importance of preservation of nature protection territories, realization of background ecological monitoring, study of an environment.