**ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Наталія Габчак, Олена Йовдій**

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

Херсонська область має унікальний природно-ресурсний потенціал. На території області розташовані два біосферних заповідники світового класу з унікальною флорою і фауною. Вони внесені в списки ЮНЕСКО, а також Азово-Сивашський ландшафтний заповідник і більше двох десятків мисливських заказників.

Не виключено, що розширення Євросоюзу позитивно вплине на приплив іноземних туристів, оскільки ціни на туристичні послуги в нових країнах - членах ЄС істотно підвищаться: уже сьогодні, приміром, у Карпати прибувають на відпочинок жителі таких гірських держав, як Швейцарія, Австрія і Польща. Перспективними, навіть за умов подорожчання, варто вважати Одеську область і Херсонщину, узбережжя Азовського моря.

Від туризму Україна щорічно одержує біля $400 млн. Однак обсяг іноземних інвестицій у туристичну і курортно-рекреаційну сфери сьогодні не перевищує $100 млн.

Санаторно-курортні установи, що знаходяться в незадовільному стані, і не представляють цінності як лікувальні заклади, варто вивести з управління відомств і передати в туристичну галузь, тобто у ведення Держтурадміністрації. Остання – повинна знайти інвестора. Для цього потрібно знизити кредитні ставки для підприємців на будівництво і реконструкцію баз, встановити відповідні пільги в оподатковуванні на три-п’ять років. Такі правила існують для всіх об’єктів туристичної сфери в Мальті, Іспанії, Португалії, Туреччині і інших країнах.

Зараз із 6200 всіх українських санаторно-курортних ліжко-місць (що, більше, ніж у Туреччині) тільки 10% за рівнем і сервісом відповідають європейським стандартам.

Усе більшого значення набуває річковий, екологічний і сільський туризм. У Новій Каховці відкритий яхт-клуб для обслуговування досить заможних людей. У Голій Пристані створюються гольф-клуб і база зеленого сільського туризму. У ряді районів області – у тому числі Скадовському, Генічеському, Бериславському – організовані відділи туризму. Більше 100 тисяч чоловік, тільки за даними фірм, що мають ліцензії на надання туристичних послуг, відпочивають щорічно в області. За даними райдержадміністрацій, їх раз у п’ять більше. В області приблизно 300 баз відпочинку при вартості одного місця від 100 до 600 гривень на день. Однак відпочиваючих із приморських санаторіїв на екскурсії з усього узбережжя Херсонщини возять в Асканію-Нова, а також в Одесу, Севастополь, Миколаїв. Саме тому потрібно розробити туристичні маршрути й до Херсону [2].

Ізраїль славиться Мертвим морем, але за лікувальними властивостями і складовими солей йодисті озера в Цюрупінському районі, Сиваш у Каланчаку і Соляне озеро в Голій Пристані якщо не перевершують, то й не поступаються йому. Однак на узбережжі Сивашу лікуватися поки що не можливо: немає ні пляжів, ні пансіонатів, ні під’їзних шляхів [1].

У Голопристанскому, Генічеському, Скадовському і Каланчакському районах уздовж узбережжя Чорного та Азовського морів розташувалося 376 здравниць. В області 12 міст і сіл мають статус курортів. Це дозволяє підняти продажну ціну чи плату за оренду. В області 1200 гектарів земель вважаються рекреаційними, хоча ні наукових, ні маркетингових досліджень у цьому напрямку не проводилося. В даний час на вторинному ринку «сотку» угідь у берега Чорного моря в Скадовскому і Голопристанському районах можна придбати за $100, гектар – за $10 000, чи навіть дешевше, тоді як вартість гектара землі на південному березі Криму доходить до мільйона доларів [3].

Керівництво області вирішило вивчити положення справ на курортному узбережжі. У 2000 році був прийнятий Закон України «Про курорти», що передбачає створення державного кадастру курортних територій з визначенням їхньої медичної спеціалізації й охоронних санітарних зон. Перший етап програми – Залізний Порт і Більшовик. Він обійдеться бюджету в 100 тисяч гривень. А для повного переобліку знадобиться сума в десять разів більша.

Поки що рекомендовано місцевим органам самоврядування утриматися від продажу угідь несільськогосподарського призначення за завищеними цінами. Але оскільки гроші для поповнення скарбниці здравницям теж необхідні, пропонується альтернатива: найбільш «перспективні» ділянки узбережжя здавати в оренду за конкурсом, закріплюючи за орендарями право наступного викупу земель.

Серйозні інвестори вкладають у будівництво значні суми і готові вкласти ще більші. Інфраструктура ж не розвивається десятиріччями. Немає доріг, освітлення, прямо біля парканів красенів-пансіонатів розміщені смітники, випасаються свійські вівці і кози. Порядок забудови хаотичний, наприклад, прямо на пляжі, у самої води, “відітнувши” неабиякий його шматок, побудували дискотеку.

У Залізному Порті, як і в курортному Більшовику, де приходиться вирішувати масу питань, пов’язаних із проблемами туризму, селищних рад взагалі немає. Є селищна рада тільки в Новофедорівці, що знаходиться в 12 кілометрах від курорту.

Очисні споруди Залізного Порту зараз знаходяться в оренді у Дніпровської торгово-промислової асоціації. Частина їх була викуплена раніше ще одним підприємцем. Тепер їх треба повернути у комунальну власність, тому що сума угоди була занижена мінімум у 10 разів. Київським архітекторам замовлений проект розвитку курорту.

В області кожне літо людей відпочиває в п’ять разів більше, ніж значиться в офіційних довідках, – близько 500 тисяч чоловік. Наприклад, щодня в розпал сезону в Залізний Порт прибувають десятки автобусів з відпочиваючими, готовими витрачати гроші. Це повинно стати джерелом фінансового вирішення питань із вдосконалення інфраструктури курортів.

З Росії і Бєларусі за сезон в області відпочиває біля восьми тисяч чоловік. З далекого зарубіжжя – усього кілька десятків.

Для поліпшення фінансово-екологічного стану туристичної діяльності в області потрібно:

- провести науково-обгрунтовану інвентаризацію всіх земель в береговій зоні, виявити напрямки їх подальшого застосування;

- відповідно до вимог земельного кадастру провести грошову оцінку земель рекреаційного призначення;

- розробити програму розвитку туризму і рекреації в області з максимальним залученням місцевих історичних пам’яток та природно-заповідного фонду;

- рекламувати туристичні і рекреаційні об’єкти області у ЗМІ різного рівня;

- залучати кошти різних джерел надходження в розвиток інфраструктури курортів.

Серед напрямків розвитку може також бути один з модних нині у світі – історико-культурний туризм. Наприклад, торік майже на 20% збільшилася кількість іноземних туристів (включаючи сусідні держави) і на 50% – туристів із країн далекого зарубіжжя.

З метою ширшого використання культурно-історичних ресурсів в рекреаційній діяльності необхідно створити музеї, встановити меморіальні дошки, знаки. На жаль, поки що ця багата історична спадщина мало відома широкому загалу. На нашу думку, кращому використанню соціально-економічних та культурно-історичних рекреаційних ресурсів сприятиме також здійснення районування цих ресурсів. Воно наочно показує особливості, специфіку та потенціал тих або інших територій у забезпеченні рекреаційної спеціалізації області.

В області постійно проводиться робота над створенням і розширенням існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Держуправлінням постійно ведеться робота над оформленням матеріалів попереднього погодження для подальшого заповідання:

Національного природного парку «Нижньодніпровський», орієнтовною площею 105 130,06 га, на території Бериславського, Білозерського, Голопристанського, Цюрупинського районів, Херсонської та Новокаховської міських рад. Метою створення та функціонування якого є недопущення знищення ділянки Дніпра з прилеглими територіями – одного з найцінніших природних заплавно-літоральних комплексів Європи. Лише в нижній течії від Каховської ГЕС до Дніпровського-Бузького лиману – річка Дніпро зберегла свій відносно природний стан.

Можна зробити висновок, що Хесонська область має значний туристичний потенціал і давно час реалізовувати і перетворювати туризм чи не в головну індустрію Херсонської області. Лише такі фактори як тепле море, заповідні зони в гирлі Дніпра, пам’ятки архітектури та культури, достатньо розвинений бізнес розваг, а також іще не втрачені залишки радянської системи оздоровлення (йдеться про санаторії, пансіонати, будинки відпочинку) могли би сприяти стрімкому розвитку туризму в регіоні.

Але в розвитку рекреаційного комплексу області слід виділити також ряд негативних моментів. По-перше, внаслідок погіршення екологічної ситуації спостерігається постійне зниження рекреаційної цінності території. По-друге, гостро відчувається необхідність реконструкції існуючого фонду рекреаційного господарства та підвищення якості обслуговування рекреантів. По-третє, значна кількість курортно-рекреаційних закладів розміщена вздовж узбережжя хаотично, без задовільного інженерного оснащення і благоустрою території, що збільшує негативний вплив на берег, пляжу, прибережну акваторію моря. Херсонська область має досить великий туристичний потенціал, але не зважаючи на це сфера обслуговування: медичне, транспортне, готельне, ресторанне, погано розвинене і потребує підвищення кваліфікаційного рівня, реорганізації та дотримання міжнародних стандартів.

Досліджувана територія має значні природно-рекреаційні ресурси і тому потребує подальшого їх дослідження та використання.

**Список використаних джерел:**

1. Марус В. Про проблеми малих курортів //Гривня № 19(487) від 6 травня 2014р.,с. 14.
2. Марус В. Херсонщина залишається потенційно привабливим регіоном для туристів//Гривня № 20(488) від 13 травня 2014р., с.8.
3. Шаргородський М. Чи будуть розпродувати в Одесі Чорне море? // Урядовий кур’єр, №74 від 20 квітня 2003 року, с.8.