***Наталія ГАБЧАК***

***Станіслав ГАБЧАК***

*(Ужгород, Україна)*

**КАРПАТСЬКИЙ ЄВРОРЕГІОН В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ**

Єврорегіон – це одна з організаційних форм транскордонного співробітництва, що функціонує на базі укладених двосторонніх або багатосторонніх угод про транскордонне співробітництво [6]. Єврорегіони здійснюють свою діяльність на постійній основі, мають власні фінансові, технічні й адміністративні ресурси, мають право приймати та ухвалювати власні рішення, його географічне розташування залежить від ступеня соціально-економічної інтеграції [1]. Єврорегіони поділяються на ті, що сформовані на прикордонних територіях країн-членів Європейського Союзу, і країн-сусідів вздовж спільного кордону, утворені на території країн, що не входять до Європейського Союзу [2]. Отже, варто підкреслити, що транскордонне співробітництво вздовж західних кордонів України не обмежується, а єврорегіональна співпраця є одним з основних важелів щодо розвитку інтеграційних процесів держави в напрямах економіки, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, освіти, туризму, культури та науки. Транскордонне співробітництво, як елемент державної політики, сприяє соціально-економічному розвитку регіонів, їхній інтеграції по обидві сторони державного кордону. Воно дозволяє усунути негативні сторони розвитку регіонів, їх депресивність та покращити умови життя місцевих жителів [2].

Фактично, створення єврорегіону є інструментом що регулює та активізує транскордонне співробітництво в Україні, забезпечує пошук нових ефективних шляхів взаємодії органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, науково-дослідних інститутів та інших учасників транскордонного співробітництва по обидва боки кордону. Згідно з чинним законодавством України формування єврорегіонів передбачає створення власної організаційної структури та системи фінансування у формі міжнародних міжрегіональних асоціацій, об’єднань, консорціумів тощо. Ефективна діяльність єврорегіонів на території України досягається лише за наявності спільних проблем між країнами-сусідами. В результаті цього кожен єврорегіон має конкретні пріоритети та напрями транскордонного співробітництва [6].

На сьогодні налічується 9 структур публічного характеру (єврорегіонів), які умовно можна поділити за територіально- географічними і адміністративними ознаками на такі, що:

* 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 «Донбас») [5, с.67].

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» та під загрозою єврорегіони «Дніпро» й «Чорне море».

Країни Карпатського єврорегіону (Далі – КЄ) виокремились як єдина соціально-політична і економічна цілісність у 90-ті роки ХХ ст., що пов’язано з крахом соціалістичної системи та утворенням нових суверенних держав. Саме політичні та соціально-економічні зміни впливають на суспільний розвиток країн вцілому. Вони активно впроваджують в життя політичні та економічні реформи, стверджуючи принципи реальної демократії, політичного плюралізму, ринкової економіки. Для них характерна багатоукладність економіки з різними формами власності, у тому числі приватної, формується інститут громадянського суспільства. 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, з фізико-географічної точки зору 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.

Економіко-географічне положення країн Карпатського єврорегіону визначається наступними особливостями:

* сусідство на заході з високорозвинутими країнами ЄС, які є не тільки ринками збуту для даного регіону, а й успішними «моделями» економічного розвитку;
* перехрестя важливих транс’європейських транспортних магістралей як в меридіональному так і широтному напрямках;
* буферне положення між заходом і сходом європейського масиву країн;
* велика протяжність території єврорегіону з півночі на південь та із заходу на схід зумовлює формування різноманітних природних умов, що суттєво впливає на економічний розвиток, а особливості геологічної та тектонічної будови – на розміщення різноманітних видів мінеральної сировини та туристично-рекреаційних ресурсів;
* розташування країн поза економічно високорозвинутою серцевиною Європи завжди породжувало серйозні проблеми так званого периферійного розміщення (економічні, політичні, етнічні, культурні тощо).

Країни КЄ є активними членами багатьох міжнародних організацій, що є  основною інституціональною формою співробітництва держав. Саме вони виступають у якості основного організатора міждержавного спілкування. Так, Польща  – член у багатьох міжнародних організаціях та об'єднаннях, серед яких  –  ООН, МВФ, ЄС, НАТО, ОБСЄ, РЄ, Єврозона, Вишеградська група, СОТ, ВОЗ, Ініціатива трьох морів та інші. На території Польщі розміщено чотирнадцять об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Словаччина є членом ЄС, Єврозони, Шенгенської зони, ООН, НАТО, ЦЕРН, ОЕСР, СОТ, РЄ, Вишеградської групи, ба ОБСЄ. На території Словаччини розміщено вісім об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Угорщина приєдналася до ЄС 2004 року та входить до Шенгенської зони від 2007 року. Країна є членом численних міжнародних організацій, серед яких ООН, НАТО, СОТ, СБ, АБП, РЄ, та Вишеградська група. Угорщина третьою, після Польщі та Канади визнала незалежність України 3 грудня 1991 року. На території Угорщини розміщено вісім об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.  Румунія є членом ООН з 1955 року, НАТО з 2004 року, ЄС з 2007 року, ЮНЕСКО та Ради Європи.  На території Румунії розміщено сім об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Україна бере участь у діяльності більше як 60 міжнародних організацій, серед них: ООН, МВФ, Ради Європи, Партнерство заради миру, ГУАМ, СОТ, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Рада євроатлантичного партнерства, Організація чорноморського економічного співтовариства, з 2022 року – асоційований член ЄС та ін. На території України розміщено сім об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Отже, співпраця країн Карпатського єврорегіону сприяє мінімізації впливу бар’єрної функції міждержавного кордону, зменшенню відмінностей у соціально-економічному розвитку прикордонних територій, інтенсифікації міжнародного співробітництва на основі налагодження взаємодії між суміжними прикордонними регіонами сусідніх країн.

**ЛІТЕРАТУРА**

1. Артьомов І.В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України. Серія «Євроінтеграція: український вимір»: монографія. Ужгород : Ліра, 2009. 520 с.
2. Артьомов І.В., Діус Н.О. Євроінтеграційне співробітництво України: проблеми і перспективи. Навч.-метод. посіб. Ужгород: ПП «Шарк», 2014. 366 с.
3. Габчак Н.Ф. Національні стратегії країн-сусідів Закарпаття (Україна) щодо просторового розвитку прикордонних територій. Матеріали ХIV Міжнародної наукової конференції «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід». Львів. 2020. С. 453-459.
4. Гоблик В.В. Роль єврорегіонів у розвитку економічного співробітництва прикордонних регіонів України та країн-членів ЄС. Економіка та держава. № 7. К. 2015. С. 14-17.
5. Літвін Л.А. Функціонування єврорегіонів як складова реалізації національних інтересів /Вісник ДНУ імені Василя Стуса. Серія: Політичні науки. №4. 2019. С. 63-68.
6. Мельник О.Г, Приведа Р.Б. Форми транскордонного співробітництва в Україні: стан та перспективи розвитку. Підприємництво та інновації №12, К. С. 30-36.

*Для змісту*: Габчак Н., Габчак С. Карпатський єврорегіон в умовах інтеграції

*Відомості про авторів*:

Габчак Наталія – доцент кафедри туризму ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Габчак Станіслав – аспірант кафедри соціології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

*Для програми*:

Габчак Наталія – доцент кафедри туризму ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Габчак Станіслав – аспірант кафедри соціології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

«Карпатський єврорегіон в умовах інтеграції».

тел. О502323554

habchak.nf@gmail.com

Тези прошу опублікувати в розділі «Природничі науки».

Влаштовує електронна версія збірника.

***ДЯКУЮ ЗА СПІВПРАЦЮ. З повагою, Наталія ГАБЧАК***