***Наталія ГАБЧАК***

***Станіслав ГАБЧАК***

*(Ужгород, Україна)*

**ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ В МЕЖАХ УКРАЇНИ**

 Карпатський регіон в межах України щільно розташувався на її заході оконтурює територію Лісистих Карпат площею 37,0 тис. км2 і це – унікальна природна гірсько-лісова екосистема, своєрідні «зелені легені» країни, де формуються три чверті водних стоків Дністра, Прута, Тиси та інших річок. До його складу входять території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Природно-ресурсний та історико-культурний потенціал регіону в поєднанні з вигідним географічним положенням в центрі Європи є достатньо вагомою передумовою розвитку туризму і рекреації.

*Закарпатська область* розміщена на південному заході України, в Українських Карпатах і частково у Закарпатській низовині. Станом на 1 січня 2021 року в Закарпатській області створено 478 об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення загальною площею 193319,1769 [га](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0), що становить 15,16% її території. ПЗФ області представляють: Карпатський біосферний заповідник (площа – 58035,8 га); національні природні парки – 3 (площа – 99680,5 га); регіональні ландшафтні парки – 2 (площа – 14961,96 га); заказники загальнодержавного значення – 19 (площа – 12368 га) та місцевого значення – 56 (площа – 7935,52 га); пам’ятки природи загальнодержавного значення – 9 (площа – 464 га) та місцевого значення – 338 (площа – 1358,68 га); ботанічний сад Ужгородського університету загальнодержавного значення (площа – 86,41 га); дендрологічні парки місцевого значення – 2 (площа – 34,9 га); парки-пам’ятки садово- паркового мистецтва загальнодержавного значення – 1 (площа – 38 га) та місцевого значення – 34 (площа – 162,04 га); заповідні урочища – 12 (площа – 2848,1 га) [1].

На межі Закарпатської та Івано-Франківської областей, в Чорногірському масиві Українських Карпат знаходиться найвища вершина України – Говерла (2061 м вище р. м.). Біля м. Рахів знаходиться умовна точка географічного центру Європи. Головні об'єкти природно-заповідного фонду: Карпатський біосферний заповідник, Національний природний парк Синевир. Виявлено і досліджено понад 360 різних за хімічним складом та лікувальними властивостями джерел мінеральних вод [7]. Об'єкти туризму: замки XIII ст. в Ужгороді, Мукачеве (XIV ст.), Миколаївська церква-ротонда і Хрестовоздвиженський кафедральний собор (1646 р.) в Ужгороді, руїни замку в Хусті, костели в с. Середньому Водяному, Крайниковому, Ужці, Микільський монастир ХVIII ст. в Мукачевому, дерев'яні церкви 1428 p., єпископський палац 1646 р. [5]. Курортна зона Солотвино розміщена на правому березі ріки Тиса, за своїми цілющими властивостями ропа соляних озер курортної зони аналогічна до ропи Мертвого моря. На базі соляних шахт, на глибині 300 м (Українська та обласна алергологічні лікарні) проводиться лікування хворих на бронхіальну астму та інші алергічні захворювання. Центри гірськолижного туризму: Воловець, Пилипець, Подобовець, Ясіня, урочище Драгобрат.

*Івано-Франківська область* розміщена на заході України. Станом на 1 січня 2021 року в Івано-Франківській області створено 560 об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення загальною площею 222382,5145 [га](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0), що становить 15,97% її території. ПЗФ області представляють: природний заповідник «Горгани» (площа – 5344,2 га); національні природні парки – 5 (площа – 120339,7 га); регіональні ландшафтні парки – 3 (площа – 38417 га); заказники загальнодержавного значення – 10 (площа – 5415,8 га) та місцевого значення – 62 (площа – 43025,44 га); пам’ятки природи загальнодержавного значення – 14 (площа – 440,4 га) та місцевого значення – 205 (площа – 914,9 га); дендрологічні парки загальнодержавного значення – 3 (площа – 142 га) та місцевого значення – 6 (площа – 16,36 га); парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення – 1 (площа – 7 га) та місцевого значення – 8 (площа – 83,4 га); заповідні урочища – 207 (площа – 7521,7 га) [1].

У південній частині області створені курорти, лікувальними чинниками яких є: сприятливий мікроклімат, джерела мінеральних вод*,* лікувальні торфові грязі. Загальна кількість пам'яток історії, археології, містобудування, монументального мистецтва – 1419, понад 60 державних і громадських музеїв, національний заповідник «Давній Галич». В Івано-Франківському краєзнавчому музеї зберігається саркофаг галицького князя Ярослава Осмомисла. Приміщення музею (ратуша) є візиткою міста. Цікаві: музей дерев'яної архітектури та живопису XVI-XVII ст. у Рогатині, ратуша (1695 p.), костел (1703 р.) і колегіум, вірменський храм (1763 р.) в Івано-Франківську; Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини. Манявський скит (XVII ст.), мури з брамами (XIII-XIV ст.); церкви Різдва (XII ст.), Святодухівська (1598 p.), Благовіщення (1587 р.) Різдва у смт. Ворохті (XVII ст.). В Івано-Франківському художньому музеї зібрані унікальні пам'ятки галицького іконопису і, барокової скульптури, роботи українських художників другої половини XX ст., а також твори польських, австрійських та італійських майстрів XVIII-XX ст. Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття ім. Й. Кобринського (сховище декоративно-прикладного мистецтва Прикарпаття) занесений до Королівської Енциклопедії Великої Британії як музей світових шедеврів. Гірськолижні курорти: Буковель, Ворохта, Яремче [8].

*Львівська область* відома, як одне з найкращих в Україні місць рекреації та туризму. Станом на 1 січня 2020 року на території області функціонує 399 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 177944,2027 га, що складає 8,15% від площі території області. ПЗФ області представляють: природний заповідник «Розточчя» (площа – 2084,5 га); національні природні парки – 5 (площа – 79585,5 га); регіональні ландшафтні парки – 5 (площа – 56540,68 га); заказники загальнодержавного значення – 10 (площа – 3322,995 га) та місцевого значення – 66 (площа – 31834,7 га); пам’ятки природи загальнодержавного значення – 2 (площа – 592,8 га) та місцевого значення – 197 (площа – 2350,35 га), ботанічні сади загальнодержавного значення – 2 (площа 0 41,2 га), сади загальнодержавного значення – 2 (площа – 41,2 га) та місцевого значення – 1 (площа – 1,5 га); зоологічний парк місцевого значення – 1 (площа – 5,9 га); дендрологічні парки загальнодержавного значення – 2 (площа – 64 га) та місцевого значення – 3 (площа – 3,4434 га); парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення – 7 (площа – 169,76 га) та місцевого значення – 60 (площа – 778,3799 га); заповідні урочища – 37 (площа – 2823,4 га) [1].

На базі багатих природно-рекреаційних ресурсів створено санаторно-оздоровчі заклади: Великий Любінь, Моршин, Немирів, Східниця, Трускавець, Шкло. Зоною туризму є південь області, територія Українських Карпат та Прикарпаття. Найбільші центри пізнавального туризму – Львів та інші старовинні міст, з історико-архітектурними пам'ятками: Жовква, Дрогобич, Городок, Самбір, Золочів [2,3]. До найважливіших об'єктів туризму належать: Львівський державний історико-архітектурний заповідник, Державний музей-заповідник «Олеський замок», Державний історико-культурний заповідник «Тустань» (залишки наскельної фортеці IX-XIV ст.) Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі», філія Львівського історичного заповідника у Жовкві, монастирський комплекс у Крехові, давньоруські городища X-ХIII ст. у Звенигородці та Стільському; Олеський замок XIII-ХVII ст.; найдавніші архітектурні пам'ятки Львова – Високий замок, Миколаївська церква, Вірменський собор, пам'ятки в стилі готики, бароко – костьол Кармеліток босих 1644 р. та ін. В області є: 5 театрів, створено 14 державних музеїв, більшість яких – у місті Львові. Головні гірськолижні курорти області: Славськ і Тисовець [4].

 *Чернівецька область* розміщена на заході України, в межах Передкарпаття та східної частини Українських Карпат. Природно-заповідний фонд Чернівецької області станом на [1 січня](https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F) [2021](https://uk.wikipedia.org/wiki/2014) року налічував 331 об’єкт загальною площею 103598,45 [га](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0). Відсоток заповідності складає 12,80%. ПЗФ області представляють: національні природні парки – 3 (площа – 27801,6 га); регіональні ландшафтні парки – 2 (площа – 36473,3 га); заказники загальнодержавного значення – 10 (площа – 1261,8 га) та місцевого значення – 47 (площа – 42875,1 га); пам’ятки природи загальнодержавного значення – 9 (площа – 176,4 га) та місцевого значення – 175 (площа – 606,75 га); ботанічний сад загальнодержавного значення – 1 (площа – 3,5 га); дендрологічні парки загальнодержавного значення – 2 (площа – 22,3 га) та місцевого значення – 4 (площа – 41,2 га); парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення – 40 (площа – 243,9 га); заповідні урочища – 38 (площа – 1072,5 га) [1].

Сприятливі можливості лікування в області створюють відомі родовища лікувальних грязей та джерела мінеральних вод у Глибоцькому, Сторожинецькому, Путильському та Вижницькому районах. Мінеральні ресурси Чернівецької області охоплюють родовища мінеральних вод та грязей. Відомо понад 60 родовищ мінеральнихвод типу «Іжевська», «Мацеста», «Боржомі» та «Нафтуся». Загальна кількість пам'яток історії, археології, містобудування і архітектури, монументального мистецтва – 750 [6]. Найвизначнішими об'єктами туризму є: фортеця ХІІІ-XVІІІ ст. в Хотині, церкви: Святого Миколая (1607 p.), Вознесенська (XVII ст.). Спиридоніївська (1715 p.), Різдва (1767 p.), Вознесенська (XV ст.) у м. Лужанах, Іллінська з дзвіницею (1560 p.); Воздвиженська (1561 р.) у м. Підвальному; комплекс резиденції митрополитів Буковини і Далмації (1864-1882 pp.), тепер університет; залишки оборонних редутів російських військ періоду російсько-турецької війни (1768-1774 pp.); триярусна печера «Попелюшка» з галереєю та внутрішнім оздобленням біля с. Подвірного; пам'ятки садово-паркового мистецтва у м. Чернівці. У Чернівцях 2 театри, обласна філармонія, діють 4 державні музеї [6].

**ЛІТЕРАТУРА**

1. Інформаційно-аналітичні матеріали підготовлені Департаментом природно- заповідного фонду Міндовкілля України на основі звітів місцевих органів влади. У разі виявлення неточностей та/або розбіжностей, просимо повідомити на електронну адресу: boldarevad@mepr.gov.ua, darya.boldareva@gmail.com
2. Рекреаційний потенціал Львівщини / Статистичний збірник - Львів: Головне управління статистики у Львівській обл., 2020. – 96 с.
3. Тимошенко О.В., Мельник А.О. Сучасний рівень розвитку туризму у Львівській області. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. 2019. Том 30. No 6. С. 82–86. DOI: [https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-6-37](https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-6-37%207)
4. Нагірняк А. Я. Львівщина як складова туристичної галузі України. Ж-л  Економіка та суспільство. Вип. 30. 2021. С. 30-39.
5. Маркова Д. О. Рекреаційно-туристичний потенціал Закарпатської області: структура, сучасний стан та перспективи використання : кваліф. роб. : 242 Туризм / Маркова Дарина Олександрівна. – Полтава, 2020. – 65 с.
6. Костащук В.І. Мета відвідування як прояв мотивації розвитку міжнародного туризму (на прикладі Чернівецької області) / В.І. Костащук // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VII міжнародної конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С.229-233.
7. <https://zakarpat-rada.gov.ua/dryge-dihannya-yevroregiony/>
8. <http://surl.li/eyjtp>

*Для змісту*: Габчак Н., Габчак С. **Туристично-рекреаційний потенціал Карпатського регіону в межах України.**

*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»

«**Туристично-рекреаційний потенціал Карпатського регіону в межах України**».

тел. 0502323554

natalia.habchak@uzhnu.edu.ua

Тези прошу опублікувати в розділі «Природничі науки».

 Влаштовує електронна версія збірника.

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