**ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ**

**УДК 338.482**

***Наталія Габчак, Світлана Горобей***

***(Ужгород, Україна)***

**10-ТОП ТЕРМАЛЬНИХ ВОД ЗАКАРПАТТЯ ТА ЇХ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧЕ ЗНАЧЕННЯ**

*Проведено аналіз наявних бальнеологічних ресурсів в межах Закарпаття. Охарактеризовано особливості та лікувально-оздоровче значення термальних вод на території дослідження. Проаналізовано 10-ТОП таких туристичних об’єктів, які користуються найбільшою популярністю серед туристів. Відстежено динаміку руху кількості туристів, що відпочивали на Закарпатті в розрізі 2000-2020 років.*

***Ключові слова:*** *термальні води, мінералізація, туристично-рекреаційний комплекс.*

*The analysis of available balneological resources within Transcarpathia is carried out. Features and therapeutic value of thermal waters in the study area are described. The 10-TOP tourist objects, the most popular among tourists, are analyzed. The dynamics of the number of tourists vacationing in Transcarpathia through 2000-2020 is traced.*

***Key words****: thermal waters, mineralization, tourist and recreational complex.*

Складовою національної економіки України є рекреаційно-туристичний комплекс Закарпаття, який має всі можливості для успішного розвитку туризму краю. Територія Закарпаття володіє унікальним лікувально-оздоровчим потенціалом серед якого всім відомі термальні води. Їх дослідженню присвятили свої наукові праці такі дослідники як Г.Зимомря, К.Кирей, І.Ступинський, С.Білак. Вони вивчали не тільки хімічний склад, генезис, але й перспективу їхнього використання у лікувальних цілях.

Досліджувана територія завдяки унікальному геополітичному розташуванню, межуванню з чотирма європейськими країнами має надзвичайно сприятливі умови для розвитку туризму та оздоровлення людей. 80% гірських територій позитивно впливають на стан навколишнього середовища і відносять до категорії екологічно чистих ландшафтів. Так, у 2020 році на охорону природного середовища підприємствами та організаціями Закарпатської області витрачено 284,0 млн. грн., у тому числі – 61,4% за рахунок власних коштів підприємств, кредитів банків, позик, 35,1% склали кошти місцевих бюджетів, а також 3,5% інших джерел фінансування [3].

До лікувально-оздоровчих ресурсів відносимо термальні води. Як правило, вони приурочені до місць тектонічних розломів Вигорлат-Гутинського хребта, знаходяться на значних глибинах (> 1000 метрів) і потрапляють на земну поверхню насичені корисними мінералами з високою температурою (> +400С - +500С).

Аналіз їхнього розташування та використання дозволив нам виокремити 10 – ТОП об’єктів цілющих термальних вод території дослідження (табл.1)

*Таблиця 1*

**10-ТОП об’єктів термальних вод Закарпаття** (авторська розробка)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва об’єкту термальних вод** | **Місце розташування** | **Температура води та глибина залягання** | **Хімічний склад** | **Цінова політика** |
| 1. | Оздоровчий комплекс «Жайворонок» | м. Берегово | t 31-330 С  h 1150 м | йод, хлорид, магній, калій, фтор, амоній, кальцій, сірководень, оксид кремнію | 220 - 420 грн |
| 2. | Термальні води «Косино» | с. Косонь  Берегівський район | t 38-390 С  h 1190 м | залізо, кальцій, калій, натрій, цинк, хлор, силен, мідь, ванадій, магній | 450 - 900 грн |
| 3. | Готельно-ресторанний комплекс «Золота гірка» | с. Барвінок  Ужгородського району | t 29-390 С  h 900 м | натрій, гідрокарбонат, кремній | 250-500 грн |
| 4. | Комплекс «Теплі води» | с. Велятино  Хустський район | t 38-390 С  h 1002 м | йод, бром, кальцій, магній, хлорид натрію, сульфати, карбонати | 150-400 грн |
| 5. | Санаторій  «Теплиця» | м. Виноградів | t 390 С  h 961 м | гідрокарбонат, сульфати, хлорид, натрій, магній, , кальцій, залізо, йод, бром | від 940 грн вдень |
| 6. | Лікувально-оздоровчий комплекс «Еко-Термал» | с. Косонь  Берегівський район | t 38-390 С  h 1200 м | натрій, фтор, сульфат-іона, хлор-іона | 450 грн |
| 7. | Санаторний комплекс «Деренівська купіль» | с.Нижнє Солотвино  Ужгородський район | t 32-340 С  h 650 м | кремній, йод, цинк, мідь, гідрокарбонати | 550-650 грн |
| 8. | Санаторій «Термал Стар» | с.Нижнє Солотвино  Ужгородський район | t 35-360 С  h 640 м | кремній, хлорид, натрій, вуглекислий газ, карбонат | 350 грн |
| 9. | Учбово-спортивна база «Закарпаття» | м. Берегово | t 33-360 С  h 1150 м | йод, бром, хлор, натрій, кремній, азот, вуглекислий газ | 170 грн |
| 10. | Термальні чани | с.Лумшори Перечинський район | > 20 чанів | кожен чан має свою температуру, мінералізацію води + різнотрав’я | 600-800 грн |

Із 10 описаних нами термальних об’єктів найбільшим туристичним попитом користуються: 1) термальні басейни «Косино» – гейзери з гарячою термальною водою недалеко від с. Косонь Берегівського району вибивають на поверхню з глибини 1200 м. Температура води на поверхні сягає +500С; 2) ТОВ «Жайворонок» – особливості термального комплексу його круглорічна робота. В основному у басейні площею 160 м2, температура води становить 30–310С. В окремому куті меншого басейну плошею 16 м2 облаштовано джакузі, де температура води сягає 42–450С; 3) комплекс «Теплі води» село Велятино, що на Хустщині. На базі комплексу функціонує 3 термальні басейни, 2 мінеральні, 5 прісних, а також 6 термальних ванн із різним мінеральним складом. Все це є запорукою релаксу та задоволення рекреантів не тільки з України, а й ближнього зарубіжжя. З кожним роком мережа санаторно-курортних та туристично-рекреаційних об'єктів Закарпаття збільшується [1].

Аналіз таблиці 2 показав, що у Західному регіоні України станом на 2020 рік офіційно туристичними послугами скористались туристи, які відвідали Львівську (100824 осіб), Івано-Франківську (62479 осіб), (Рівненську 19269 осіб) та Закарпатську (14669 осіб) області [3].

*Таблиця 2*

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами,   
за видами туризму по Україні та Західному регіону у 2020 році

(за даними Головного управління статистики у Закарпатській області)

*(осіб)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, усього1** | **Із загальної кількості туристів:** | | |
| **в'їзні  (іноземні) туристи** | **виїзні  туристи** | **внутрішні туристи** |
|  |  |  |  |  |
| **По Україні** | **2360278** | **11964** | **2125702** | **222612** |
| Волинська | 10047 | 19 | 9164 | 864 |
| **Закарпатська** | **14669** | **–** | **12156** | **2513** |
| Івано-Франківська | 62479 | 1569 | 10430 | 50480 |
| Львівська | 100824 | 357 | 76729 | 23738 |
| Рівненська | 19269 | 3 | 17976 | 1290 |
| Тернопільська | 8199 | – | 7586 | 613 |
| Чернівецька | 7825 | – | 7287 | 538 |

Проте динаміка руху кількості туристів, що відпочивала на Закарпатті в розрізі 2000-2020 рр., показує їх зменшення в показниках. Якщо у 2000 році з метою дозвілля та відпочинку перебували на території дослідження 27013 осіб, то у 2020 році – 2513 осіб; а з метою лікування відповідно 859 осіб у 2000 році та 8 осіб у 2019 році. Розуміємо, що така тенденція зменшення туристів пов’язана не тільки із захворюванням ковід – 19, але й новим адміністративним поділом території, де втратився контроль над рухом туристів [3].

Отже, термальні води Закарпаття посилюють складову розвитку лікувально-оздоровчого туризму краю, сприяють просуванню туристичних та інвестиційних можливостей у сфері туризму та рекреації. Головне завдання це – популяризація можливостей і переваг туристично-рекреаційного комплексу на базі термальних вод Закарпаття шляхом участі у різноманітних туристичних заходах регіонального, національного та міжнародного масштабу, а також розширення інформаційного простору із залученням сучасного нового туристичного іміджу і бренду території дослідження.

**ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА**

1. Закарпаття – санаторії та туризм: збірн. стат. – У.: Головне управління статистики у Закарпатській області, 2020. 83 с.

# 2. [Лужанська Т. Ю., Махлинець С. С., Тебляшкіна Л. І. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи: Навчальний посібник/ за редакцією д. геогр. н., проф. Волошина І. М. - К.: Кондор, 2008. 385 с.](http://tourism-book.com/pbooks/book-35/ua/)

# 3. Туризм у Закарпатській області у 2020 році: збірн. стат./ за редакцією Г.Д. Гриник. Ужгород, 2021. 60с.

***ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ***

***Габчак Наталія Францівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; тел. + 380(50)-23-23-554;*** [***Habchak.nf@gmail.com***](mailto:Habchak.nf@gmail.com/) ***Сертифікат: НІ. Співпрацюємо вже не один рік поспіль. Дякую за співпрацю.***

***Горобей Світлана Петрівна – магістр 2 року навчання зі спеціальності 242 «Туризм», кафедра туризму ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; тел. + 380 (96)2413057; svitlanagorobei@student.uzhnu.edu.ua Сертифікат: НІ. Інформація про конференцію від керівника магістерської роботи.***

***ДЯКУЮ ЗА СПІВПРАЦЮ!!!!!!!!!! ХОРОШОГО ДНЯ!!!!!!!!!***