**Міністерство освіти і науки України**

**Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя**

**Природничо-географічний факультет**

**Кафедра географії**

**Чуркало Андрій Іванович**

**Порівняльна характеристика розвитку туризму на островах Карибського басейну та Океанії**

**Магістерська робота**

**на здобуття кваліфікації: магістр середньої освіти. Викладач географії, вчитель біології, організатор з краєзнавчо-туристичної роботи**

**Галузь знань: 01 Освіта**

**Освітньо-професійна програма: середня освіта (Географія)**

**Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія)**

**Науковий керівник:**

канд. геогр. наук, доцент

Барановська О.В.

**Рецензент:**

канд. геогр. наук, доцент

Філоненко Ю.М.

**Рецензент:**

канд. економ. наук, доц. кафедри туризму ЧНТУ Алєшугіна Н.О.

**Ніжин – 2018**

**ЗМІСТ**

**Вступ 3**

**1.Теоретико-методичні підходи до вивчення туристичної галузі 5**

1.1. Поняття про туризм **5**

1.2. Методичні підходи до вивчення туризму **10**

**2. Природні та економічні передумови розвитку туристичної**

**галузі в острівних країнах Карибського басейну та Океанії 15**

2.1.Фізико-географічна характеристика Карибів та Океанії **15**

2.2. Економічні передумови розвитку туризму острівних

країн Карибського басейну та Океанії 22

**3. Порівняльна характеристика туристичної галузі на островах**

**Карибів та Океанії 26**

3.1.Туристичний потенціал Карибів і Океанії та його оцінка 26

3.2. Основні види відпочинку і туризму в Карибах та Океанії **36**

3.3. Порівняння рівня розвитку туризму

країн Карибського басейну і Океанії 48

**Висновки 53**

**Список використаних джерел 55**

**Додатки 57**

**Вступ**

Туристична галузь досить давно стала джерелом фінансових вливань в економіку держав. У світі спостерігається загострення жорсткої конкуренції на ринку туристичних послуг, стає важче зацікавити вибагливого клієнта який втомився від стандартних напрямків подорожей. Країни Карибського басейну та Океанії, хоч і знаходяться на значній відстані але вони є гравцями і конкурентами на ринку туристичних послуг. Для кожного регіону та країни притаманний власний характер та шарм, багата природа, автентична культура та цікава історія.

Робота є актуальною у зв’язку з тим, що Карибський субрегіон та Океанія володіють значними передумовами для успішного подальшого розвитку туристичної індустрії, вони багаті природними рекреаційними ресурсами, що дає змогу розвивати цілий спектр різноманітних видів туризму.

**Мета** дослідження– порівняльна оцінка розвитку туристичної галузі Карибського басейну та Океанії.

**В рамках даної мети необхідно вирішити такі завдання**:

1)дати загальну характеристику субрегіонам Карибському басейну та Океанії;

2) оцінити туристично-рекреаційний потенціал острівних країн Карибського басейну та Океанії;

3) дати бальну оцінку туристичній галузі регіонів та порівняти отримані результати;

4) визначити та порівняти число туристичних прибуттів на Карибські острови та Океанію.

**Об’єктом** дослідження є острівні країни Карибського басейну та Океанія, а предметом – туристично-рекреаційний потенціал Карибів та Океанії.

У роботі використані наступні методи: статистичний аналіз, аналіз літературних джерел, метод оцінок.

**Структура дослідження.** Магістерська робота складається із вступу трьох розділів, висновків, списку використаних джерел ( 23 найменувань ) та додатків. Робота містить 5 діаграм. Загальний обсяг роботи становить 70 сторінок.

**1.Теоретико‑методичні підходи до вивчення туристичної галузі галузі**

**1.1. Поняття про туризм**

Туризм є одним із важливих соціально-економічних явищ сучасності, яке підпорядковане об'єктивним законам розвитку суспільства. Як вид людської діяльності та галузь економіки, туризм активно розвивається, і в майбутньому його значення зростатиме. Це найдинамічніша галузь сфери послуг. Потреба у відпочинку стимулюється урбанізацією, науково-технічною революцією, загальним підвищенням життєвого рівня тощо.

**Туризм** — різновид рекреації, один із видів активного відпочинку. Він відображає характерну тенденцію сучасності, коли перевага віддається у динамічному відпочинку, у процесі якого відновлення працездатності поєднується з пізнавальною діяльністю. З економічного погляду — це особливий вид споживання матеріальних та духовних благ, послуг і товарів, що виділяються в самостійну галузь господарства.

У деяких країнах туризм став вагомою статтею доходів держави і належить до найперспективніших галузей національної економіки. В Україні він визнаний однією із галузей, що потребують пріоритетного розвитку.  
У законі України «Про туризм» зазначено, що туризм — це тимчасовий виїзд (подорож) осіб з постійного місця проживання з пізнавальною,оздоровлювальною, професійно діловою,спортивною,релігійною та іншою метою на термін від 24 годин до одного року поспіль, без зайняття оплачуваною діяльністю в місці тимчасового перебування.

На нашу думку, туризм — це вид рекреації, пов'язаний з виїздом за межі постійного місця проживання, активний відпочинок, під час якого відновлення працездатності поєднується з оздоровлювальними, пізнавальними,спортивними і культурно-розважальними цілями [2].

Визначення значущості та виявлення особливостей туристських ресурсів у процесі організації і планування туристської діяльності в сучасних умовах є важливим напрямком. Як і будь-які інші, туристські ресурси не безмежні. Вони мають певний обсяг (потенційний запас), час використання, умови експлуатації та вартість [8]. В економічному плані туристські ресурси виступають як фактори виробництва туристського продукту, так як їх диференціація породжує відмінності в результатах господарського використання.

**Туристські ресурси** - це сукупність природних і штучно створених людиною об'єктів, придатних для створення туристичного продукту, який являє собою комплекс послуг, наданих туристським підприємством громадянам. Ними є природні, історичні, соціально-культурні об'єкти, а також інші об'єкти, здатні задовольнити духовні потреби споживачів туристичних послуг, сприяти відновленню та розвитку їх фізичних і моральних сил [11, c. 4]. Таким чином, в туристської галузі органічно поєднуються природні і соціально-економічні фактори

Під рекреаційним потенціалом розуміється сукупність природних, культурно-історичних і соціально-економічних передумов розвитку туризму на території [2; 3]. Природні і культурно-історичні передумови є ресурсну базу для розвитку туризму. Що ж стосується соціально-економічних передумов, то вони є умовою туристського використання ресурсної бази. До соціально-економічних передумов слід віднести: демографічні особливості, рівень економічного розвитку, якість життя населення, рекреаційно-географічне положення.

Під соціально-економічними передумовами туризму ми розуміємо рівень життя населення, його соціально-демографічні характеристики, стан економіки і рекреаційно-географічне положення. Рекреаційно-географічне положення Океанії досить однорідне: всі країни розташовані на островах і архіпелагах, мають вихід в океан, знаходяться на периферії світової транспортної системи, віддалені від найбільшого ринку виїзного туризму (Європа). Основні відмінності рекреаційно-географічного положення для окремих територій Океанії пов'язані з різною віддаленістю від основних ближніх ринків туризму і розмірами територій.

У кожному окремому випадку в основі наших туристичних уподобань лежить певна мотивація. Саме вона є запорукою стрімкого розвитку туристичного бізнесу в тих країнах, які змогли задовольнити потреби мандрівників, і відповісти на попит максимальною кількістю пропозицій. Диверсифікація туризму стала джерелом стабільного доходу, який обчислюється трильйонами доларів.

**Рекреаційний туризм**. Це найбільш поширений вид відпочинку, що передбачає фізичне і психоемоційне відновлення, зміну обстановки. Цей вид туризму передбачає відпочинок біля моря або на природі з відвідуванням прилеглих пам'яток. Такий вид дозвілля підходить майже всім категоріям мандрівників, починаючи від сімей з дітьми і закінчуючи пенсіонерами та молодими парами.

В основі екскурсійного туризму лежить прагнення людини до саморозвитку. Відвідуючи цікаві місця, мандрівники отримують можливість познайомитися з традиціями та унікальною історичною спадщиною країн і, звичайно ж, поповнити свій багаж знань новою цінною інформацією.

**Спортивний туризм** користується незмінною популярністю у мандрівників різного віку. Існує два різновиди цього напрямку, що передбачають активне і пасивне проведення часу. У першому випадку люди є учасниками самого процесу (активний туризм), а в другому - спостерігачами, які проявляють інтерес до певних видів змагань, чемпіонатів і т.д.

Варто згадати як традиційні види спортивного туризму так і нові види дозвілля:

-водний (вітрильний спорт, рафтинг);

-пішохідний (піші екскурсії) -гірськолижний (зимові види спорту);

- велосипедний;

- кінний;

- автомобільний;

- гольф-туризм і т.д.

Розвитку спортивних видів туризму сприяла й організація інфраструктури, необхідної для активного і пасивного відпочинку (гірськолижних і велосипедних трас, басейнів, стадіонів), а також можливість взяти напрокат необхідне спорядження.

**Споживчий туризм**. Даний вид відпочинку пов'язаний з тими чи іншими формами експлуатації природних ресурсів. Класичним прикладом такого виду відпочинку є полювання та риболовля. Споживчий вид туризму жорстко контролюється законами всіх країн, для нього характерна сезонність, пов'язана з життєвими циклами тварин.

**Пригодницький туризм** не так давно став користуватися величезною популярністю серед відпочивальників. Сотні тисяч любителів екстриму відправляються в подорож для того, щоб отримати свою порцію адреналіну. Сміливці по всьому світу подорожують на повітряних кулях, піднімаються в гори, стрибають з парашутами, опускаються до підводних глибин і досліджують печери, катаються на снігоходах або джипах по непрохідній місцевості, їдуть в гори на велосипедах, спускаються стрімкою течією на надувних човнах.

**Ностальгічний туризм** пов'язаний з поверненням людей до своїх витоків. Як правило, туристи приїжджають в рідні краї, щоб дізнатися більше про своє походження або історію свого народу. Цей вид сучасного туризму стає все більш популярним на ринку туристичних послуг, а ностальгічна мотивація все частіше фігурує в списку причин, що спонукали людей відвідати ту чи іншу країну.

**Зелений туризм** дає можливість спілкування з природою в її первозданній красі. Це блукання лугами, лісами, степами, у пошуках місць, не спотворених людиною.

**Сільський туризм** передбачає можливість пожити в умовах, максимально далеких від міської цивілізації, відчути всю красу сільського життя, взяти участь у роботі на фермі, а заодно насолодитися невеликими екскурсіями до місцевих природних пам'яток.

**Екологічний туризм** представлений мережею невеликих готелів, пансіонатів, побудованих в самих відокремлених і тихих куточках нашої планети, які не зазнали згубного впливу глобалізації. Цей відносно новий вид туризму покликаний підтримати крихкий екологічний баланс між природою і людиною, виховати шанобливе ставлення до навколишнього середовища.

**Діловий туризм** отримав велике поширення в останні десятиліття завдяки посиленню бізнес-активності на різних континентах. Поїздки в рамках ділових відносин спрямовані на вивчення нових ринків збуту, пошук партнерів і сировини. До сучасних центрів ділового туризму можна зарахувати найбільші міста Європи, Північної Америки та Азії. Найчастіше туристи їдуть у відрядження для того, щоб взяти участь у конгресах, виставках, семінарах.

Окремо слід відзначити і **заохочувальний туризм** - подорожі, які фірми організовують спеціально для своїх співробітників у якості премії за відмінну роботу. Нерідко оператори розробляють окремі «інсентив»-тури, які передбачають найвищий рівень обслуговування і багату екскурсійну програму.

**Бальнеологічний туризм**. Світова туристична галузь навчилася використовувати природні ресурси для зцілення і відновлення здоров'я. Мандрівникам, що страждають різними недугами, такі види лікувального туризму дозволяють відчути на собі цілющу дію морських солей, грязей, водоростей, термальних і мінеральних вод, гірського повітря та інших продуктів природного походження. Лікування та профілактика захворювань здійснюються в комфортабельних санаторіях і курортах.

**Релігійний туризм** - один з найдавніших видів подорожей, що залишається актуальним і в наші дні. Мільйони туристів щороку відвідують центри світових релігій для того, щоб поклонитися святиням і доторкнутися до вічного. У центрі уваги даної категорії мандрівників церкви, собори, мечеті, духовно-просвітницькі товариства, святі місця з багатовіковою історією. Таких місць дуже багато в Ізраїлі, Саудівській Аравії, Італії, Чорногорії та інших країнах.

**Шопінг-туризм** - новітнє віяння туристичної індустрії, що з'явилося в нашій країні на зорі 90-х. У світі цей напрям хоч і не домінує, але все ж залишається стабільно популярним у певної категорії мандрівників, які полюбляють отоварюватися в інших країнах. Мотивуючим фактором у даному випадку виступає відносна дешевизна або унікальність товару.

**Фото-тури**. Професійні фотографи та аматори відправляються в найбільш мальовничі місця, щоб відобразити їх на знімках і отримати безцінний досвід.

Туристична галузь продовжує інтенсивно розвиватися, миттєво реагуючи на зміни попиту на ринку і щораз більш вигадливі запити клієнтів. Постійно з'являються все нові види туризму, тому ще рано ставити крапку в довгому списку можливостей організації відпочинку [15].

**1.2. Методичні підходи до вивчення туризму**

У роботі зроблена спроба здійснити кількісно порівняльну оцінку країн та територій Океанії та Карибів з рекреаційного потенціалу. У даній роботі уточнена методика оцінки. Оновлені вихідні статистичні дані.

При написанні роботи були застосовані такі методи:

1) літературний – полягає у відборі й аналізі літературних джерел які мають відношення до даної теми. Усі використані літературні джерела можна поділити на:книжки різних років видання (науково-популярні, енциклопедії ), статистичні звіти;

2) статистичний – дозволяє отримати та порівняти дані регіонів, оцінити чинники які впливають на розвиток галузі;

формування екологічної ситуації. Застосовуються метод статистичної оцінки

3) порівняльно-географічний – використовується для виявлення показників які є подібними або відрізняються при розгляді регіонів;

4) математичний – при обробці статистичних даних;

5) картографічний – є одним із найбільш поширених методів дослідження. Він відомий з давніх часів, але його слід відносити до сучасних, якщо розглядати як особливу форму просторового моделювання. Адже карта, картосхема – це логічна образно-знакова модель території, яка цілеспрямовано відображає об’єкти, явища, зв’язки і взаємозалежності, що належать до цієї території. Карта виконує двояку роль: вона виступає і результатом досягнутого рівня знань про територію, об’єкти та явища, які до неї належать, і інструментом пізнання, який дає змогу піднятися на більш високий ступінь знань;

6) важливими методами дослідження є індукція та дедукція. За допомогою першого можна зробити узагальнюючі висновки на основі окремих фактів, а за допомогою дедукції ‒ з загальних законів і правил вивести одиничні факти.

Будь-які дослідження проводяться поетапно. Дана робота проводилась в кілька етапів:

1. перший етап полягає у вивченні літературних і картографічних

джерел. Він включає збір теоретичної інформації про Карибський регіон та Океанію;

2) на другому етапі проводився збір статистичної інформації про країни Карибського басейну та Океанії та регіони вцілому. Джерелом більшості статистичних даних є журнал [UNWTO Tourism Highlights: 2017 Edition а також сайт Central Intelligence Agency;](http://www2.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2018-edition)

3) на третьому етапі було проведено бальну оцінку передумов розвитку туристичної галузі окремо для кожної країни. Для оцінки туристичного потенціалу стану були використані такі показники: площа території, довжина берегової лінії, лісистість, перепад висот, наявність водних об’єктів. Спочатку бали визначалися окремо по кожній країні далі визначаються середній бал по регіону і порівнюються отримані результати;

4) під час четверного етапу було проаналізовано отримані дані. Результати проведеного дослідження занесені до таблиці;

5) на даному етапі на основі зібраних матеріалів і попередніх досліджень була проведена оцінка та порівняння розвитку туризму в регіонах. Був використаний статистичний метод при порівнянні туристичний прибуттів до країн Карибів та Океанії. Вказано спільні та відмінні риси туристичної галузі;

6) шостий етап – заключний, у ньому висвітлені висновки і узагальнення з

даного питання.

**Природні рекреаційні ресурси** оцінювалися в балах за непрямими критеріями, які можна було охарактеризувати кількісно: протяжність берегової лінії (км), площа території (кв. Км), перепад висот (м), залісненій (%), кількість об'єктів ЮНЕСКО (одиниць ). Також використовувалися якісні характеристики, також оцінені в балах, - такі як наявність водних об'єктів.

**Протяжність берегової лінії** - один з найважливіших критеріїв, тому що визначає доступність пляжів і моря для таласотерапії, геліотерапії і дайвінгу - основних видів туризму в Океанії. Площа - непрямий показник, що визначає різноманітність природних умов. Перепад висот - критерій, що обумовлює різноманіття, а значить і можливості розвитку різних видів туризму, а також мальовничість ландшафтів. Залісненій побічно визначає ступінь збереження природних ландшафтів. Природні об'єкти, внесені до Списку всесвітньої спадщини (ЮНЕСКО), дозволяють виділити особливо значущі для туризму природні території, і, що дуже важливо, вони грають роль брендових об'єктів. Наявність різноманітних водних об'єктів сприяє диверсифікації видів туризму та підвищенню естетичності ландшафтів.

При оцінці рекреаційних ресурсів кліматичні характеристики не враховувалися, тому що клімат Океанії суттєво не змінюється в цілому по території і всюди залишається досить комфортним протягом усього року. Всі острови Океанії розташовуються між Північним і Південним тропіком з невеликою річною амплітудою температур. Опадів випадає багато (від 1500 до 4000 мм). Диференціація опадів в межах окремих великих островів може бути значною. Так, у внутрішніх районах і на підвітряних гірських схилах випадає значно менше дощів, ніж на узбережжі або навітряних схилах. Середньорічні температури в Океанії + 24 ° С і вище. Практично в Океанії купальний сезон триває цілий рік. Зниження комфортності клімату відбувається як при відносно низьких зимових температурах, так і при дуже високих температурах у вологому кліматі екваторіальній зони, а влітку і в тропічній зоні. У табл. 1 представлені параметри обраних для аналізу критеріїв (п'ятибальна система оцінки).

Лагуни виділяються в окремий водний ресурс. Вони забезпечують більшу безпеку і комфорт купання. При підрахунку об'єктів ЮНЕСКО два рекомендованих до включення прирівнювалися до одного вже включеному до Списку спадщини.

Для оцінки **культурно-історичних ресурсів** були розглянуті чотири групи: стародавні споруди, архітектурні та історичні пам'ятники, установи культури, етнічні культури [11]. Це найбільш суб'єктивна частина оцінки рекреаційного потенціалу, так як неможливо було використовувати кількісні параметри.

Додатковими критеріями для оцінки природних і культурно-історичних рекреаційних ресурсів послужили об'єкти туристського показу. Для цього по кожній країні було підраховано кількість об'єктів відповідно природної і культурної спадщини, кількість рекомендованих до включення в список ЮНЕСКО та інших, яким відповідно надавався різну вагу. В цілому через обмежену інформаційної бази по туристських об'єктів і можливості вибору критеріїв оцінки, надійність результатів по рейтингу країн Океанії по культурно-історичним рекреаційних ресурсів нижче в порівнянні з природними.

Для порівняльної характеристики СЕПТ країн Океанії були виділені наступні критерії оцінки.

1. **Площа території** - умова для розвитку туристичної інфраструктури. Вона опосередковано свідчить про різноманітність рекреаційних ресурсів, визначає перспективи розвитку різних видів туризму. Володіє певною рекреаційної ємністю, обумовлює можливості просторової організації туристського потоку.

2. **Кількість аеропортів** - найважливіша умова, що визначає доступність острівних територій для міжнародних туристів.

3. Кількість морських портів - умова транспортної доступності, особливо в районах, які не мають аеропортів.

4. **ВВП** - визначає загальний рівень розвитку території, який, в свою чергу, формує рівень і якість індустрії туризму та гостинності. Розмір ВВП пов'язаний з рівнем ділової активності території, побічно визначає можливості розвитку ділового туризму.

5. **Чисельність населення** - визначає можливість особистих і громадських міжнародних контактів, розміри ринку праці, споживання.

Отже вирішальним фактором для досягнення якісного та доцільного порівняння туристичної галузі є багатоетапне дослідження з комбінуванням різних методів. Ефективність та надійність дослідження напряму залежить від якості статистичних даних та доцільно вибраних методик. У ході виконання даної магістерської роботи було задіяно різноманітні методи та підходи, за допомогою яких були повністю досягнуті мета та завдання дослідження.

**2. Природні та економічні передумови розвитку туристичної галузі в острівних країнах Карибського басейну та Океанії**

**2.1.Фізико-географічна характеристика островів Карибського басейну та Океанії**

Карибський субрегіон або ще як його називають Вест Індія розташовується між Північною і Південною Америкою та омивається водами Карибського моря і Атлантичного океану. На карті субрегіон можна знайти між 10° та 26° північної широти та 59 та 85° західної довготи. Кариби складаються з групи Великих та Малих Антильських островів а також Багамів та декількох континентальних островів.

До складу держав регіону належать Антигуа і Барбуда, Багамські острови, Гаїті, Гренада, Домініка, Домініканська республіка, Куба, Сент-Вінсент і Гренада, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Тринідад і Тобаго, Ямайка, Американські Віргінські острови, Ангілья, Аруба, Бонайре, Сінт Естатіус та Саба, Британські Віргінські острови, Гваделупа, Кайманові острови, Кюрасао, Мартиніка, Монсеррат, Навасса, Пуерто-Ріко, Сен-Бартельмі, Сен Мартен, Сінт-Мартен, Теркс та Кайкос.

Тут відбулося злиття звичаїв різноманітних народів залежно від країни яка колонізувала ту чи іншу територію і цим залишила по собі слід.

Кариби знаходяться на близькій відстані до екватора і знаходяться в північній півкулі. Води Карибського моря омивають береги великої кількості островів субрегіону.

Регіон перетинає Антильсько Карибська складчастість вершини якої і утворюють острівні дуги тому і не дивно що більшість островів характеризується наявністю гірських масивів. Площа всіх островів становить 244 890 км². Антильські острови вирізняються тим що мають значну висоту над рівнем моря чого не скажеш про Багами які мають біогенне походження (утворились з коралових рифів). Переважно більша частина островів має вулканічне походження (а тому і досить багаті ґрунти). На території Домініканської республіки знаходиться Найвища точка Карибського басейну це пік Дуайте він сягає 3098 м над рівнем моря.

Острови регіону не багаті на корисні копалини хоча є винятки наприклад Ямайка має значні запаси бокситів, на острові Тринідад наявні родовища нафти а в Пуерто-Ріко добуває мідь і марганець.

Країни Карибського басейну розташовуються між 10 і 27 ° пн.ш., це обумовлює жаркий тропічний клімат. Середньомісячна температура становить + 23- + 27 ° C. У південній частині регіону на островах температура може триматися вище +32 ° C. Клімат регіону теплий тропічний протягом всього року. Максимальна кількість опадів припадає на період літа. Взимку встановлюється високий тиск і відповідно кількість опадів різко зменшується. Понад 3000 мм випадає на східних і північно-східних схилах гір. Найменше опадів випадає у внутрішніх і південно-західних частинах островів (менше 1000 мм на рік). Неприємним сюрпризом для відпочивальників може бути з червня по жовтень в дощовий сезон для якого характерна поява ураганів вони призводять до численних матеріальних збитків.

Кариби рай для фанатичних ботаніків тропічна флора надзвичайно різноманітна на островах налічується понад 8 тисяч видів рослин а це в тричі більше ніж у Європі. Можна побачити кокосову пальму, ананас кедри корабельні сосни грейпфрути у горах деревовидні папороті, лаври сосни ялівці. Проблема вирубки лісів не оминула Кариби дика природа зазнала значного винещення задля звільнення площ під сільськогосподарське використання. Тропічні ліси на узбережжях вирощується хліб Карибів- цукрова тростина на весь світ славляться Кубинський тютюн з якого роблять сигари крім вище згаданого на Карибах вирощують ваніль агаву какао боби кокосову пальму та інші культури.

Тваринний світ островів подібний до фауни Південної Америки хоча набагато бідніший але це компенсується великим числом ендемічних видів, їх близько 50 %. Серед туристів користуються попитом спостереження за різнобарвними папугами ігуанами кайманами останні трапляються у дикій природі та спеціалізованих розплідниках. Тут мешкають пекарі, черепахи невеликі мавпи, опосум. Морська фауна надзвичайно багата. Коралові рифи яких тут багато (12 % від загального числа по планеті) є домівкою для майже 300 видів риб. У навколишніх водах можна спостерігати за морськими ссавцями такими як дельфіни та ламантинами.

У центральній і західній частинах Тихого океану знаходиться найбільше скупчення на Землі островів загальною площею близько 1,26 млн. Км2. Велика частинаостровів згрупована в архіпелаги, які об'єднуються під назвою Океанії.

Геологічна будова островів Океанії знаходиться в прямому зв'язку з будовою дна Тихого океану. Майже всі острови коралового або вулканічного походження. У центральній частині Океанії вони являють собою вершини підводних вулканів, що утворилися в кінці неогену і в четвертинному періоді.

Коралові острови утворилися в четвертинний період у зв'язку з коливаннями рівня Тихого океану і прогинами ділянок його дна. Острови зосереджені на західній околиці Океанії, лежать в зонах геосинклінальних структур. Із зовнішнього боку ці острови обрамляються глибоководними западинами, чітко вираженими в рельєфі дна океану.

У периферичних тихоокеанських геосинкліналях активно проявлялися мезозойські і альпійські горотворні руху, які і не закінчилися і в даний час. Про це свідчать часті землетруси і активний вулканізм на островах. Острови західної Океанії - найбільші і гористі. На частку островів Нова Зеландія і Нова Гвінея припадає 80% площі суші Океанії.

Острови розкидані в широтах від субтропічних в північній півкулі до помірних в південному, але більша їх частина зосереджена в субекваторіальних поясах. Це визначає основні особливості перебігу температур і режиму зволоження. Для більшості островів характерні невеликі добові та сезонні амплітуди високих температур, постійно висока відносна вологість повітря і велика кількість опадів у зв'язку з пануванням морських повітряних мас.

Середні температури найтепліших місяців (серпень в північній півкулі, лютий - в південному) змінюються від 25 ° на півночі до 16 ° С на півдні, найхолодніших (лютий і серпень) - від 16 ° до 5 ° С. Різкі коливання температур характерні лише для гористих островів, на яких проявляється висотна кліматична поясність.

Середні річні норми опадів змінюються в залежності від орографії. Вологі вітри вільно проносяться над низькими островами і піднімаються по Навітряною схилах високих гористих островів, які отримують рясні дощі (до 9000 мм). На навітряних схилах ростуть вологі вічнозелені ліси, розвивається густа мережа повноводних річок, активно протікає ерозія та хімічна вивітрювання гірських порід. На підвітряних схилах переважають змішані (листопадно-вічнозелені) ліси, ксерофітові рідколісся і океанічні савани з жорсткими злаками, гаями кокосових пальм.

Низькі острова, де випадають головним чином опади тропічних фронтів, покриті океанічними саванами, лісами з кокосових пальм, мангровими заростями.

Майже вся Океанія входить в Малайзійську флористичну під область Палеотропіков, бідну за видовим складом і високо ендемічних. Серед рослин Океанії багато корисних для людини: кокосова і сагова пальми, банани, манго, хлібне дерево і ін. Тут вирощують ананаси, банани, цукрова тростина та інші тропічні культури.

Склад фауни вельми специфічний, характеризується майже повною відсутністю ссавців. Велика частина Океанії виділяється в полінезійських зоогеографічну область. На островах багато птахів, дрібних тварин (ящірки, лисиці, кажани), комах.

Регіональні ландшафтні відмінності дозволяють виділити в Океанії чотири фізико-географічні країни: Меланезію, Мікронезію, Нову Зеландію і Полінезії.

Меланезія включає Нову Гвінею, архіпелаги Бісмарка, Луізаіди, Соломонові острови, Санта-Крус, Нові Гебріди, Нової Каледонії, Фіджі і ряд дрібних островів.

Для значної частини островів характерна посилена вулканічна діяльність. Відбуваються часті і сильні землетруси що становлять певні перешкоди у розвитку туризму і водночас є стимулом для любителів екстремального туризму.

Рельєф островів переважно гористий. Гори сягають майже 2000 м є навіть вищі на острові Нова Гвінея, Соломонових островах і архіпелазі Бісмарка, які об'єднуються під назвою Північної Меланезії. Клімат постійно жаркий і дуже вологий, левову частину островів регіону покривають вічнозелені вологі ліси.

Найбільший острів Меланезії і Океанії - Нова Гвінея площею 829300 км2. Вся територія острова знаходиться в межах екваторіальних широт. Флора острова багата видами і включає 6872 види рослин, дуже високий ендемізм 85% від наявної рослинності. Острів пронизує Серединний хребет найвища точка якого розміщується на заході пік Джей (5029м). Волога концентрується на схилах хребта у величезних кількостях її приносять взимку південно східні пасати а влітку північно західні мусони. На висоті 4420 м з’являється снігова лінія на вершинах гір наявні невеликі льодовики.

Нижче вічних снігів і кам'янистих розсипів стеляться високо травні луки з чагарниками рододендронів, ще нижче - пояс гірських Гілеї, які на висоті 900 м змінюються нетрями типових Гілей.

На низовині випадає до 4000-5000 мм опадів, але її південні райони дуже сухі. Характерний тип рослинності - савани з пучками жорстких злаків і австралійськими видами дерев - Банксом, евкаліптами і акаціями.

У заплавах річок Флай і Дігул багато очеретяних боліт. У гирлах річок і вздовж низинних берегів ростуть мангрові ліси.

В Мікронезії входить близько 1500 островів: архіпелаги Кадзан, Маріанські, Каролінські, Маршаллові, Гілберта і острова Науру. Все острова невеликі; найбільший з них Гуам має площу 583 км2.

Західні архіпелаги розташовуються в поясі геосинклінальних структур дна Тихого океану і є вершинами вулканами. Рельєф островів гористий (висота від 400 до 1000 м). Острови східній Мікронезії коралові. Вони не часто піднімаються над водою більш ніж на 1,5 - 2,5 м. Багато з них мають форму типових атолів.

Острови лежать в широтах від екваторіальних до субтропічних. Клімат північних островів такий же жаркий і вологий, як і південних. Найбільша кількість опадів (1500-2000 мм) випадає на східних схилах гористих островів, навітряних по відношенню до північно-східних пасатів. Раніше схили покривали густі вологі вічнозелені тропічні ліси, але в даний час ці ліси сильно скоротилися за площею. Підвітряні схили островів займають злакові савани. Внутрішні лагуни обрамляють мангрові зарості.

Полінезія об'єднує острова, що лежать в загальному на схід від 180 меридіана, між 30 ° с. ш. і 30 ° ю. ш .: Гавайські, архіпелаги Фенікс і Токелау, Самоа, острови Кука, Тубуаї, Таїті, Туамоту і ін. Острови - вершини базальтових вулканів, здебільшого обезголовлених вивітрюванням і абразією, перекритих рифовими вапняками.

Органічний світ представлений рифолюбними рослинами і тваринами не тільки суші, але і моря. По зовнішньому краю атола селяться морські водорості, форамініфери, губки, морські їжаки і морські зірки, краби і креветки. За зовнішнім грабеном атола, на потужних карбонатних ґрунтах з'являється сухопутна рослинність: зарості вічнозелених ксерофітних чагарників, лісу з кокосових пальм, бананові хащі та гаї хлібних дерев.

Найбільший архіпелаг Полінезії - Гавайські острови, витягнуті на 2500 км. Гавайський архіпелаг складається з 24 островів загальною площею 16700 км2. Найбільші острови - Гаваї, Мауї, Оаху і Кауаї. Вулканічна діяльність продовжується лише на острові Гаваї, на інших великих островах вона припинилася на початку четвертинного періоду.

Велика частина островів розтягнута в поясі тропічного клімату, знаходиться під безперервним впливом північно-східних пасатів. Кількість опадів на навітряних схилах перевищує 4000 мм, на підвітряних - не більше 700 мм в рік. Характерні високі температури повітря. Північно-західні острови архіпелагу лежать в субтропічному поясі. Вони віддалені від холодного Каліфорнійського течії, тому мають більш високі середні сезонні температури. Опади циклонічні, максимум взимку. Кількість річних опадів близько 1000 мм.

Флора Гаваїв високо ендемічна (до 93% видів) і одноманітна, тому її виділяють в особливу гавайську підобласть Палеотропіков. У ній присутні голонасінні, фікуси, епіфітні орхідеї. Пальми представлені трьома видами. Для гір характерні сезонно-вологі змішані ліси до висоти 700 м), постійно вологі вічнозелені ліси (до 1200 м), тропічні гірські гілеї (до 3000 м). Савани не піднімаються по схилах вище 300-600 м.

На островах дуже багато представлена ​​орнітофауна. Більшість представників ведуть осілий спосіб життя і гніздяться на островах. Крім птахів зустрічаються один вид летючої миші, декілька видів ящірок, жуки.

Отожбільша частина островів Карибів та Океанії розміщується у межах тропічного поясу. Це зумовлює подібність кліматичних умов. Острівна ізольованість стає причиною виникнення великого числа ендемічних видів флори та фауни як на Карибах так і в Океанії. Наприклад колонії коралових поліпів можна спостерігати в обох регіонах адже для них є сприятливі умови тропічних вод.

Ці два регіони значно різняться за розмірами. Площа Океанії сягає 1,26 млн км2 це є найбільшим скупченням островів. Вона поділяється на ряд регіонів Меланезію Мікронезію Полінезію. Більшість островів мають вулканічне походження решта коралове. Карибський регіон в свою чергу є скромнішим у розмірах загальна площа усіх островів сягає 240 тисяч км2. Регіон можна поділити на Великі Антильські Малі Антильські та Багамські острови. Усі Антильські острови значно піднімаються над рівнем моря Багами ж утворені з коралових рифів.

Завдяки своїм гігантським розмірам і великій протяжності з півночі на південь Океанія знаходиться одночасно в декількох кліматичних поясах а саме в  екваторіальному, субекваторіальному, тропічному, субтропічному, помірному. Але на більшій частині все ж таки переважає тропічний клімат. Кариби звісно не можуть похвалитися таким різноманіттям кліматичних зон в зв’язку з територіальними обмеженнями . Для регіону характерний тропічний клімат виключенням є розташована у субтропіках Куба.

Серед найбільш поширеної рослинності Океанії представлені кокосова пальма хлібне дерево величезна кількість епіфітів наприклад папороті та орхідеї. У зв’язку з ізольованістю на островах досить сильно проявляється ендемізм. На Карибах як і в Океанії теж значно поширена кокосова пальма.

Найбільшим видовим багатством та ендемізмом вирізняється фауна Нової Зеландії і Нової Гвінеї. Для цього регіону не дивина пташині базари вздовж узбережжя гніздяться орлани. Візитівкою Нової Зеландії є птах Ківі. Природний баланс був порушений втручанням європейських колонізаторів котрі так само як і на Карибах завезли цілеспрямовано а іноді й випадково цілу низку чужорідних організмів.

**2.2. Економічні передумови розвитку туризму острівних країн Карибського басейну та Океанії**

Важливою передумовою для подальшого розвитку туристичної галузі на островах є вигідне сусідство. На півночі з США і на півдні з країнами Латинської Америки. Саме близькість до джерела туристичних потоків та ринків збуту товарів та основних туристичних ринків. Держави Карибського басейну мають змогу безперешкодно співпрацювати як з США чиї громадяни є бажаними гостями так і з цілим рядом країн Південної Америки у цілому спектрі проектів.

Країни Вест Індії спеціалісти відносять до держав «обслуговуючої периферії». За рівнем економічного розвитку деяким соціальним показникам країни Карибського басейну досягають середньо розвинених країн Європи.

Значне число з поміж країн регіону стали офшорними зонами в яких осідають значні капітали з різноманітних держав. Ліберальна політика в галузі банківської справи та гарантії від держави роблять ці країни все більш привабливими для фізичних та юридичних осіб які не хочуть платити високі податки своєї держави. Різноманітні корпорації користуються місцевими законами та реєструють свої судна в інших державах з ліберальним оподаткуванням це ще називають «зручним прапором». Корабель може належати будь кому і плавати буть де але податки власник платить державі під яким прапором він ходить. От в таких державах як Багами Барбадос Антигуа і Барбуда Домініка … На папері наявні цілі флотилії різноманітних суден.

У острівних країнах Карибського басейну проживає понад 39 мільйон 720 тисяч чоловік, основним джерелом доходів яких є туризм. За даними інформаційного сайту «Світовий атлас даних», країною з найвищою чисельністю населення в регіоні є Куба (понад 11 млн чол), Домініканська Республіка (понад 9 млн чол). Найменше людей проживає на островах Франції, Великобританії, США (менше 3 млн чол). У Карибському морі є острова, на яких не проживає населення .

Всі країни Карибського басейну не володіють великою промисловістю, роблять ставку на туристичну індустрію. Особливо розвинена тут туристська інфраструктура, що складається з великих готельних комплексів, високої якості обслуговування. Тут багато розважальних комплексів, островів з окремими бунгало, аквапарками і т.д. Практично будь-який острів Карибського моря має велику кількість природних і культурних туристичних об'єктів. Але все ж, основним видом рекреаційних ресурсів регіону є природні умови: тропічний клімат, тепле море, коралові рифи, чудові пляжі. Варто зазначити, що конкурентні позиції країн Карибського басейну в світовому туристичному бізнесі посилюються.

У країнах Карибського басейну практично відсутні великі плантації, тут здебільшого невеликі фермерські господарства. У деяких країнах економіка заснована на сільському господарстві, наприклад Беліз, Республіка Гаїті, Гренада та ін. Вирощують в основному цукрова тростина, кава, банани, прянощі. Деяка продукція йде на експорт [18].

Даний регіон має всі передумови для його вивчення. Країни Карибського басейну поєднують в собі унікальні географічні та історичні особливості. Регіон цікавий з точки зору соціально-економічних умов, так як в основному це країни острівної ЕГП. Характерні риси країн цього типу: лібералізм економічного законодавства ( «податковий рай»), політична стабільність.

Єдиною розвиненою країною в Океанії є Нова Зеландія. Вона має багато спільного з Австралією. Це індустріальна країна з розвиненим сільським господарством, великий постачальник продукції тваринництва на світовий ринок. Запасів корисних копалин у Нової Зеландії менше, ніж в Австралії, за рівнем розвитку промисловості вона також поступається австралійському.  
 У господарстві інших країн Океанії переважає тропічне землеробство і рибальство. Вирощують кокосові пальми, коренеплоди (ямс, таро, маніок), цукрову тростину, хлібне дерево, банани, овочі і фрукти. Розводять свиней, велику рогату худобу та кіз. У деяких країнах, наприклад у Папуа — Новій Гвінеї, видобувають мідь і золото, у Новій Каледонії — нікель.  
 Економіка країн Океанії поки що розвинена слабо. Рівень життя місцевого населення вкрай низький. Господарство залежить від колишніх і нинішніх метрополій. Навколишнє середовище Океанії постраждало від випробувань ядерної зброї та винищення лісів.

Країни Океанії бідні, нечисленні й розкидані на значні відстані одна від одної в Тихому океані. Для решти світу вони становлять інтерес з огляду на їх туристичне, стратегічне та транспортно-комунікаційне значення. Можливо, країни цього регіону колись зможуть подолати бідність і відсталість, але це, очевидно, станеться не скоро.

Проаналізувавши економічні передумови острівних країн Карибського басейну та Океанії можна стверджувати, що регіони мають багато спільних рис:

1. І Кариби і Океанія не володіють потужною промисловістю а роблять акцент на сферу послуг сировинну галузь та народні промисли.

2. Значне число зайнятих у туристичній галузі саме на цей сектор припадає левова частка доходів населення і в результаті найменші коливання ринку впливають на фінансове становище держав.

3. Для обох регіонів характерна наявність країн зручного прапору. Великі корпорації не бажаючи платити високі податки реєструються там де низькі збори чим користуються значна кількість країн Карибів та Океанії і маючи незначну площу ресурси та промисловість у них на папері наявні цілі торгові флотилії.

4. І Кариби і Океанія є офшорними зонами. Таке явище спостерігається у банковому секторі через низьку податкову ставку та гарантію збереження персональних даних регіони досить давно набули слави офшорних зон в яких осідають значні капітали.

5. В обох регіонах є значна частина територій котрі знаходяться під управлінням таких держав як Велика Британія Франція Нідерланди США.

6. Ці регіони не можна назвати високорозвиненими перед державами залишається ціла низка викликів котрі подібні за своїм змістом.

Отже Кариби та Океанія мають сприятливі передумови для розвитку туристичної галузі. Кліматичні умови та органіний регіонів світ є дуже подібними тому і види туризму досить часто дублюються. Промислова відсталість регіонів хоч з одного боку є недоліком, але чиста та недоторкана природа приманює в країни туристів. Саме сфера послуг стала постійним стабільним джерелом доходів населення. Деякі країни майже повністю спеціалізуються на обслуговуванні туристів, а їх економіка дуже вразлива до різноманітних криз котрі можуть зменшити прибуття відпочивальників.

**3. Порівняльна характеристика розвитку туристичної галузі на островах Карибів та Океанії.**

**3.1. Туристичний потенціал Карибів і Океанії та його оцінка.**

До складу регіонів входить низка країн різних за розмірами. З першого погляду складається враження, що Кариби та Океанія мають однаковий потенціал незважаючи на розміщення та індивідуальні показники. Для коректної оцінки передумов розвитку галузі треба назвати, оцінити та порівняти наявні туристичні ресурси.

**Домініканська республіка** має велику славу у любителів пляжного відпочинку пісок дуже подрібнений і не грубий а також чиста морська вода. У зв’язку з геологією ландшафти вирізняються неоднорідністю. На цій частині острова знаходиться найвища точка Карибського моря тільки цей один факт є важливою причиною щоб відвідати острів. Територія країни становить 50 тис км кв на якій контрастують вологі тропічні ліси з своєрідною флорою та фауною та гарячі піщані дюни.

Столиця країни Санто-Домінго є першим містом яке збудували колоністи у Новому Світі. Оригінальна іспанська архітектура колоніального періоду збережена і приносить прибуток від туризму. Не дивно що в 1990 році історичний центр міста був внесений до списку Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО.

На теренах країни досить добре зберігся іспанський слід. Особливо характерна велика кількість ранчо господарі яких можуть надати відпочивальникам цілий ряд послуг таких як покататись на конях чи провести пізнавальну екскурсію. Домінікана найбільш насичена готелями країна регіону. Курорти країни відрізняються від інших там немає барів та ресторанів але є винятки це може здатися на перший погляд недоліком але з іншого боку така атмосфера ідеальна для відпочинку з дітьми. Готелі займають величезну територію в країні працює зіркова система оцінки. Перебуваючи на відпочинку в країні краще підучити англійську мову здебільшого персонал готелю знає її та Іспанську.

Кубинські пляжі, яких по всій країні налічується близько 300, об'єднані тропічним кліматом острова, дрібним піском і кристально-прозорою теплою водою, є по праву одними з кращих пляжів в світі.

Білі піщані Варадеро - одні з найчистіших у світі - по праву вважаються візитною карткою Куби. Пологий берег, тихе і спокійне море роблять пляжі Варадеро найкращим місцем на [Кубі](http://www.ayda.ru/cuba/) для сімейного [пляжного відпочинку](http://www.ayda.ru/stories/show_v.php?v=10) з дітьми. Кожен [готель в Варадеро](http://www.ayda.ru/cuba/varadero/) має окремий вихід до моря і власний пляж [9, c. 100].

На Кубі є більше 300 охоронюваних природних зон, сім з яких оголошені ЮНЕСКО біосферними заповідниками [20]. Всього ж національних парків тут 14, плюс 23 екологічних заповідника. На більш ніж 4000 островів кубинського архіпелагу водиться астрономічну кількість різноманітних представників фауни: одних тільки птахів тут близько 400 видів, в тому числі дивовижна птах-муха. [4].

Історико-культурні ресурси Куби щорічно приваблюють туристів з усього світу. Гавана розташована на північному заході острова і веде свою історію з 1515 Місто проведення дуже мальовниче - чудові маєтки періоду іспанського панування є сусідами з будівлями в стилі "що розвивається соціалізму", ультрасучасні хмарочоси - зі старими будинками околиць, а помпезні готелі в прибережній частині міста - з численними церквами [17, c. 273].

Для любителів активного відпочинку є всі необхідні ресурси. Дайвінг-центри вражають багатством підводних красот. Більше 30 центрів дайвінгу на Кубі допоможуть новачкам навчитися азам пірнання з аквалангом, а досвідченим дайверам нададуть прокат необхідного обладнання. Є всі необхідні умови і для серфінгу. Побудовано безліч кінних клубів.

Туристська інфраструктура розвинена. Готелі Куби мають стандартну 5-зірковий класифікацію. Більшість з них належать до категорій 4-5 \* і працюють за системою «all inclusive». Номери повністю відповідають світовим стандартам і обладнані кондиціонерами, холодильниками та телевізорами. У всіх великих готелів на Кубі є власні пляжі. Високий сезон в готелях Куби триває з жовтня по квітень. У цей період вартість проживання може збільшуватися на 40-50%. Деякі готелі Куби не приймають туристів молодше 18 років - це потрібно уточнювати при бронюванні номера [4].

Має у своєму розпорядженні Куба і туристськими ресурсами для любителів активного нічного життя. Її завжди можна знайти в крупних туристських центрах, особливо на курорті Варадеро.

Ямайка має добру славу білих чистих піщаних пляжів частина з них захищена кораловими рифами від хвиль Карибського моря це стосується півночі південь менш придатний для пляжного відпочинку через значну порізаність берегової лінії.

В історичному та архітектурному плані на Ямайці не так багато місць, які можна відвідати. Основні культурні пам'ятки знаходяться в Спаніш-Тауні. Це місто було столицею держави з 1662 по 1872 роки. У його архітектурі присутні як англійські, так і іспанські споруди. Собор Св.Джеймса - найстаріша англійська церква, побудована за межами Великобританії (1523 рік). На міській площі варто відвідати Королівський палац і величезний торговий комплекс [4].

Ямайка володіє величезною кількістю унікальних природних пам'яток. Наприклад, на заході країни знаходиться вапнякове плато Кокпіт-Кантрі, де знаходиться багато печер. Печери також є недалеко від Порт-Антоніо, в районі Джексон Бей. Дуже популярні печери "Зелені Гроти" на північному узбережжі між Монтего-Бей і Очо Ріос. Їх протяжність становить 1525 м.

Ямайка - прекрасне місце для тих, хто віддає перевагу активному відпочинку [30]. Тут створені всі умови для занять спортом. Численні піші та кінні маршрути дозволять ентузіастам заглянути навіть у малодосліджені куточки Ямайки. Проводяться також організовані кінні експедиції верхом вглиб країни. На території острова - 10 полів, на яких регулярно проводяться міжнародні змагання. Найкрасивіші місця для підводного плавання перебувають на півночі Ямайки, тут під водою перед вами постануть коралові рифи, які утворюють вертикальні стінки, підводні гроти і печери, а також затонулі кораблі. Згадка про печери Ямайки викликає у спелеологів усього світу мрійливий подих. Кількість печер на острові, а особливо в його західній частині, величезна, але при спуску в них необхідно дотримуватися гранично можливих заходів безпеки.

На Ямайці безліч готелів від затишних невеликих готелів до ультрасучасних комплексів і розкішних вілл. В основному переважають клуби, що працюють за системою «все включено», багато хто з яких розраховані тільки на певну категорію клієнтів. На острові представлені готелі різних відомих «ланцюжків», наприклад, Riu, Sandals, Superclubs, Sunset, Secrets і багато інших [20]. Відпочинок на віллах так само популярний на Ямайці - особливо гарні вілли Tryall Club і Round Hill.

Прямим конкурентом Карибів на світовому туристичному ринку є Океанія. Регіон дуже специфічний через віддаленість від основних ринків виїзного туризму.

Фіджі - одна з найрозвиненіших в соціально-економічному відношенні країн Океанії знаходиться на кордоні двох її складових - Полінезії і Меланезії і займає однойменний архіпелаг-група островів Лау і острів Ротума. У своїй більшості острова мають вулканічне походження в оточенні коралових рифів. Для узбережжя (загальна протяжність 1129 км) характерні живописні блакитні лагуни. На островах відсутні змії і тропічні захворювання.

З понад 800 островів, які знаходяться між південним тропіком і екватором, заселеними близько ста. У країні багато індуїстських храмів, протестантських церков, зустрічаються мечеті. Сува є найбільшим містом Океанії. Серед країн Меланезії Фіджі мають високий рівень розвитку туристичної інфраструктури.

Самоа займає 9 островів вулканічного походження в південній частині Тихого океану. Крім найбільших, Сава і Уполу, особливо слід відзначити мальовничість островів Манон і Аполіма. На окремих ділянках уздовж узбережжя зустрічаються коралові рифи. Берегова лінія має багато затишних лагун з чудовими океанськими пляжами. Підводний світ надзвичайно багатий, що сприяє розвитку дайвінґу і риболовлі.

**Самоа** знамениті тим, що тут жив і похований англійський письменник Роберт Льюїс Стівенсон. У його садибі в даний час знаходиться резиденція уряду. У столиці цікавими об'єктами є культові споруди (переважно протестантські церкви), некрополь самоанських королів, обсерваторія. Переважна частина населення країни - самоанцям (полінезійське походження) - проживають в традиційних хатинах (фалі), мають округлу форму і не мають стін.

**Палау** є складовою Мікронезії і знаходиться на північ від о. Нова Гвінея. До складу країни входить понад 200 островів переважно коралового походження. На узбережжі - 1519 км - багато океанських пляжів. Річки та озера відсутні. Переважним типом рослинності е вічнозелені ліси. Клімат - екваторіальний на півдні і субекваторіальний на півночі. Випадає багато дощів. Країна, яку часто називають «Чудом підводного світу», має широкі можливості для організації будь-яких видів водного відпочинку.

Як вважають дослідники, західна частина Каролінські островів була одним з перших етапів заселення Океанії вихідцями зі Східної Азії. Існують матеріальні свідчення того, що люди живуть тут уже близько 4000 років. Зараз населення концентрується на 8 найбільших островах. На Корора і деяких інших зустрічаються руїни синтоїстського храму. існують пам'ятники, пов'язані з останніми днями Другої світової війни [19].

**Вануату** є складовою Меланезії і займає ряд островів довжиною приблизно 900 км в південно-західній частині Тихого океану. Переважна більшість островів має вулканічне походження (в країні 10 діючих вулканів) і гористий рельєф. У країні багато термальних джерел. Гірські схили вкриті вологими тропічними лісами і багаті на орнітофауни. Для узбережжя характерні коралові пляжі з численними рифами. Постійні річки і озера відсутні. Клімат - тропічний вологий. Щодо сухий і менш жаркий період припадає на травень-жовтень. Для островів характерні тайфуни.

Основним історико-культурним туристичним ресурсом Вануату є давня і унікальна культура її жителів (острова Еспіріту-Санто, Ерроманґо, Малакула, Ефате та ін). Порт-Віла - є сучасним містом з чотиризірковими готелями, багатоповерховими офісами, французькими, китайськими і місцевими ресторанами, казино. Формуються курортні зони Ванпуко, Люґанвіль (о. Еспіріту-Санто), Норсуп, Ламап (Малекула), Потнарвін (Ерроманґо), Соло (Вануа-Лава), Барумба (Епі) і ін. Острови є об'єктом багатьох круїзних маршрутів.

**Папуа-Нова Гвінея** цікава своєю природою, етнічним різноманіттям, недоступними високогір'я, численними островами і теплими морями. До складу держави входять східна частина о. Нова Гвінея (2-й по площі в світі), архіпелаг Бісмарка і Луізіада, північна частина Соломонових островів і т.д. Всі острови знаходяться в при екваторіальній зоні і омиваються водами Коралового, Соломонова та Новогвінейський морів Тихого океану. Однак узбережжя - це переважно мангрові болота. Навколо островів Адміралтейства, Соломонових і Луізіада багато коралових рифів. Саме ці острови, а також Нова Британія мають передумови для розвитку приморських курортів

У країні, яку можна вважати мостом між Азією і Океанією, функціонує понад 700 мов і діалектів, приблизно третина віруючих є прихильниками традиційних вірувань - вже це є вагомим історико-культурним туристичним ресурсом. Важлива роль у вивченні й популяризації культури і побуту папуасів Нової Гвінеї належить уродженцю України М.М. Миклухо-Маклаю. Однак, заглиблюючись в джунглі, варто пам'ятати, що навіть сьогодні зустрічаються випадки ритуальних вбивств і канібалізму. Історико-архітектурна спадщина представлена ​​в основному сучасними церквами і адміністративними будівлями в Порт-Морсбі, Ар, Рабаула, валимо т.д.

До складу полінезійської країни **Тонга** входить 169 островів, об'єднаних в три групи: північна, яка називається Вава, центральна - Хаапай і південна - Тонґатапу. Західний ланцюг островів має вулканічне походження з багатьма діючими вулканами, східний - коралове. Унікальним об'єктом природи є група постійно діючих підводних вулканів за 60 км на південь від о.Тофуа. Вологі тропічні ліси ростуть переважно на островах Еуа і Вава. Тропічний клімат, теплі води Тихого океану і багатий підводний світ коралових рифів, чудові пляжі в оточенні кокосових пальм визначають спеціалізацію країни на міжнародному ринку туризму.

Надзвичайно привабливими для іноземних туристів є культура і побут полінезійців. Унікальними історичними пам'ятками є Хаамонґа (Зоряна брама) і ступінчасті піраміди (ланґі). На островах зустрічаються храми під відкритим небом (марае) і руїни оборонних споруд древніх цивілізацій. У столиці цікавими об'єктами є королівський палац, ботанічний сад, церкви різних конфесій. Тонґанці є чудовими майстрами різьби по дереву та каменю. Постійне населення є лише на 36 островах. Туристична індустрія добре розвинена.

**Соломонові Острови** є частиною Меланезії (Чорноострів'я) з дуже сильним впливом папуаської і полінезійської культур. До складу держави входить група островів загальною протяжністю близько 1500 км в південно-західній частині Тихого океану. Найвідомішими представниками фауни є гігантські жаби, крокодили, папуги, гігантські метелики. Країна має всі можливості для розвитку приморських курортів, підводного плавання і полювання, водних видів відпочинку.

Туристичними центрами є Хоніара (Парламент, собор Св. Барнаба, Ватер Памп Віллідж, яскравий китайський квартал - чайна-таун, ботанічний сад), Кумбакале, Буала, Кіракіра. Туристична індустрія майже нерозвинена.

**Кірібаті** знаходиться в центральній частині Тихого океану і є складовою Поле - і Мікронезії. До складу держави входять острови Фенікс, Лайн і о. Банаба (разом 33 острова). Туристичним ресурсом Кірібаті є її географічне положення: це єдина країна, цілісна територія якої знаходиться в чотирьох півкулях. Перебуваючи в точці перетину екватора і 180 градусів в. д., гіпотетичне можна зустріти Новий рік двічі. Майже всі острови мають коралове походження. Підводний світ островів надзвичайно багатий. Відпочинок на пляжі, дайвінґ та риболовля - туристична спеціалізація островів. Відсутня телебачення.

**Тувалу** - острівна країна в Полінезії. Найвідомішими її сусідами є Фіджі, Самоа і Соломонові Острови. Країна займає 9 коралових атолів (тільки на Фунафуті проживає постійне населення), що розтягнулися на 600 км на південь від екватора. Головними туристичними ресурсами є сонце, теплі води океану, пляжі і органічний світ коралових рифів і лагун. Важливим джерелом доходів є продаж поштових марок, монет, сувенірів. Приваблює своєю самобутністю і місцева культура, яка є частиною полінезійської. Заборонено вивезення виробів зі шкіри, пташиного пір'я, кістки і коралів.

**Республіка Науру** - найменша за площею республіка світу, що знаходиться на однойменному кораловому острові на південь від екватора. Майже по всьому периметру (берегова лінія становить 30 км) острів оточують чудові піщані пляжі і коралові рифи. Клімат - екваторіальний, жаркий і вологий. Температура майже не змінюється протягом року. З листопада по лютий, дощі йдуть майже постійно. Негативним моментом щодо розвитку туризму є те, що майже половина острова перетворена у відкритий кар'єр з видобутку фосфоритів.

Для детальної оцінки було використано перелік критеріїв за якими можна оцінити який з регіонів має більш сприятливі передумови для розвитку туризму. Був використаний бальний метод оцінки. Природні ресурси є головним показником від якого відштовхуються при оцінці туристичного потенціалу регіону.

Вагомим фактором який може вплинути на стан туристичної галузі та подальший її розвиток є площа території держав регіону. По даному показнику лідируючу позицію з невеликим відривом займає Океанія де середній показник балів становить 1,7 балів з п’яти в регіоні наявні лідери це Соломонові острови Фіджі та Федеративні Штати Мікронезії які отримали максимальний бал 5. Острови Карибського басейну в свою чергу набрали 1,6 бали максимум набрали Куба та Домініканська республіка.

Стосовно протяжності берегової лінії острови Океанії мають 1,7 бала проти 1 Карибських островів. Максимум серед островів Океанії отримали Федеративні Штати Мікронезії та Соломонові острови. Кариби в свою чергу не можуть похвалитись числом держав з найбільшою береговою лінією. Максимальне число балів не отримала жодна країна тільки Куба має 4 бали інші мають від двох до одного бала відповідно.

За перепадом висот лідируючу позицію посіли Кариби набравши середній бал 3,7 Океанія має 3. Чотири країни Карибів отримали максимальні бали маючи значний перепад висот. Країни Океанії також отримали максимальні бали але їх вдвічі менше.

Значущим показником в рекреаційному туризмі є лісистість. По цьому положенню пальма першості належить Океанії. Вона набрала 3,7 з 5 балів проти 1,7 у Карибів. Напевно взнаки далось час освоєння території та її господарське використання. Шість країн такі як Науру Вануату Соломонові острови Токелау Тонга Французька Полінезія мають лісистість більшу 80%. Країни Карибів максимум по даному показнику отримували 3 бали хоча наявні країни де лісистість складає більше 50%.

Стосовно різноманітності водних об’єктів безперечну перевагу має Океанія з середнім показником по регіону 3,5 балів в свою чергу Кариби набрали 3 бали. Результат не випадковий адже даний показник досить сильно залежить від площі території держав та довжини берегової лінії.

Океанія по більшості показників превищує Кариби, тільки у перепаді висот поступається. Тому маємо середній бал Океанії 15,2, а у Карибів 12,2.

За поданими критеріями, Океанія має значну перевагу над Карибами за більшістю показників [рис.3.1].

Рис.3.1. Оцінка туристичних ресурсів.

За туристичними ресурсами регіони дуже схожі. І Кариби, і Океанія запропонують відпочивальнику готелі різної кількості зірок. Пляжний відпочинок зможе запропонувати кожна країна цих регіонів, а через подібність кліматичних умов не кожен турист відчує різницю. В кожному регіоні є по одному туристичному ісполіну. На Карибах - це Куба, а в Океанії – Нова Зеландія.

Отже Кариби та Океанія володіють значними як природними, так і культурно-історичними ресурсами. Вони досить подібні, що не дивно, адже природні умови в регіонах майже однакові. Але існують відмінності, на фоні яких відчувається контраст між цими туристичними зонами. Основна відмінність полягає в тому, що на архітектуру Карибів дуже вплинула Іспанія – держава, що володіла колосальними земельними просторами Південної Америки та Карибів. Після свого панування вони залишили потужний спадок, сформувавши обриси міст. Яскравим прикладом є столиця Куби – Гавана, в якій до нашого часу збереглась вишукана колоніальна архітектура. Океанію колонізували значно пізніше, і більшість держав регіону не зможе похвалитись такою ж вишуканою забудовою, як на Карибах. Проте той факт, що землі Океанії були освоєні значно пізніше та ряд інших факторів, таких як віддаленість від могутніх держав того часу призвело до того, що природа регіону краще збереглась саме тут. Великі розміри Океанії зумовлюють розміщення її в декількох природних зонах, що спричиняє більш багате різноманіття природних туристичних ресурсів ніж Кариби.

**3.2. Основні види відпочинку і туризму на Карибах та в Океанії**

Весь рік тепле море, великий вибір готелів, дивовижна та незвична природа і доступність різноманітних розваг роблять відпочинок в цих двох субрегіонах жаданим. Почнемо з Карибів. Візьмем для прикладу Кубу. Це місце підходить не тільки для пляжного відпочинку, але й славиться архітектурною спадщиною. Можна насолоджуватись старою Гаваною, побачити на власні очі тютюнові та кавові плантації послухати вуличних музик та добре провести час у великій кількості барів клубів дискотека та різноманітних фестивалів.

Головною причиною популярності регіону є купально-пляжний туризм. Цікавим прикладом є Домініканська Республіка. Домінікана та пляжний відпочинок в думках туристів є словами синонімами. Море навколо чисте пляжі з білого дрібного зернистого піску є надійно захищеними від високих хвиль кораловими рифами те що у давнину було проблемою першовідкривачів тепер приманює натовпи туристів різної спрямованості. Від дайверів професіоналів до простих відпочивальників. Левова доля всього туризму в Домінікані так чи інакше пов’язана з пляжно-купальним туризмом. Майже всі заклади розваг концентруються на території гігантських готельних комплексів.

Культурно-пізнавальний туризм досить активно розвивається владою Домініканської республіки. Багато пам'ятники історії і архітектури знаходяться під охороною ЮНЕСКО. Екскурсійна програма насичена і цікава.

Можливості для дайвінгу в Домінікані самі що ні на є сприятливі: 350 відповідних днів в році, постійна температура води +25 .. + 30 ° С і видимість від 30 м. Дайверів в Домінікані чекають більше 20 сайтів: підводні печери і «блю-холи», великі коралові сади, а також місця акулячих «тусовок». Головний район дайвінгу - Байяїбе. Також кілька цікавих місць для занурень є у островів Саона і Каталіна [12].

Широко розвинений активний відпочинок і спортивний туризм. Каньонінг проходить на річці Хімено (Jimenoa), на головному притоці річки Джако дель Норте (Yake del Norte). Організовується спуск по каньйонах і стрибки в натуральний басейн. Піші походи в основному організовуються в гірських районах Домініканської республіки або в національних природних парках Домінікани. Більшість походів організуються в районі Центральних Кордильєр, який включає Пік Daurte, найвищу гору Карибських островів (більше 3000 м). Поїздки на гірському велосипеді можуть бути організовані в будь-якому регіоні Домініканської республіки, але особливо цікаві і популярні вони в центральних і північних Кордильєрах. У Домінікані рафтинг по гірській річці через джунглі залишить масу вражень в пам'яті. Під час цієї екскурсії туристів очікує гірська річка з кришталево чистою водою, запаморочливе протягом, чарівні пейзажі передгірних тропічних лісів, гумовий човен і команда відважних дослідників, що кидає виклик річковий стихії. У країні представлена ​​величезна різноманітність різних сафарі. Плавання на катамаранах або вітрильних яхтах пропонується на багатьох курортах, на Пунта Кана в тому числі. Кайтбординг - це відносно новий вид спорту. І в Домініканської Республіки є чудові умови для нього. Побережжя Kite Beach недалеко від Кабарете вважається кращим місце в Домінікані і обіймаючи з кращих місць в світі для кайтбордінга, кайтсерфінгу і віндсерфінгу. Східні вітри дмуть рівномірно паралельно березі утворюють рівні хвилі. Взимку хвиля вище, але вітер слабкіше, а в літній період вітер сильніше, але хвилі трохи нижче. Кораловий рифи, простягаються уздовж берега захищають лагуну від великих хвиль відкритого океану. У Kite Beach розташовано безліч шкіл з віндсерфінгу, кайтбордінгу і кайтсерфінгу. Щороку в червні в Кабарете проходить світовий чемпіонат по кайтбордінгу. Домініканська Республіка займає перше місце за кількістю печер на одиницю території. Тут налічується понад 5 тисяч печер, багато з яких заповнені водою. Якщо рівень підготовки дайвера дозволяє зайнятися стиглі-дайвінгом - ці печери відкриті. Безліч сталактитів і сталагмітів, кристально-чиста вода, важкопрохідні екстремальні маршрути, рідкісне явище галокліна можна побачити в печерах Домінікани. Гольфісти професіонали і любителі приїжджають з усіх континентів, щоб грати на неймовірно красивих полях для гольфу в Домінікані. Якщо рівень підготовки дайвера дозволяє зайнятися стиглі-дайвінгом - ці печери відкриті. Безліч сталактитів і сталагмітів, кристально-чиста вода, важкопрохідні екстремальні маршрути, рідкісне явище галокліна можна побачити в печерах Домінікани.

Весільний туризм стає все більш популярним. Ще недавно весільні тури в Домінікану могли собі дозволити тільки дуже забезпечені люди. Інша ситуація тепер - стати чоловіком і дружиною на островах Домінікани сьогодні можуть багато. І їм на території країни готові запропонувати ряд чудових варіантів для проведення весільного дійства.

Представлений також екологічний туризм, завдяки величезній кількості природних пам'яток Домініканської Республіки, де національні парки і заповідники містять унікальні зразки флори і фауни.

Найпопулярніший відпочинок на Кубі - пляжний [2]. Найбільш відомі пляжі країни, неодноразово визнані найчистішими у світі, розташовані в 150 км від Гавани в районі курортного міста Варадеро, Який також відомий своїм нічним життям і великою кількістю ресторанів, нічних клубів, дискотек і барів. Друга за популярністю курортна зона знаходиться на південному заході острова в провінції Ольгин, що славиться своїми фешенебельними готелями і приблизно півсотнею піщаних пляжів. Крім того, безліч пляжів є і на островах, розташованих неподалік від Куби - наприклад, Кайо Ларго, Кайо Гільєрмо або Кайо Коко, де можна не тільки насолодитися розміреним пляжним відпочинком, а й помилуватися колоніями рожевих фламінго або зайнятися дайвінгом.

Історико-пізнавальний туризм пов'язаний з націлений на людей котрі ностальгують за Радянським Союзом. Насолодившись чистими піщаними пляжами, багато туристів відправляються в Гавану- місто, яке є одним з небагатьох оплотів «світлої соціалістичної ідеології». Гавана немовби застигла в п’ятдесятих роках.

Активний відпочинок на Кубі представлений трекінг. Так, в національному парку Гран-П'єдро створені всі умови для скелелазіння і піших маршрутів. Для обслуговування яхтсменів кубинці побудували 8 міжнародних спортивних портів. Яхт-клуби часто влаштовують турніри. Наприклад, під егідою клубу «Марина Хемінгуей» щорічно проходять змагання з ловлі блакитного Марлін. Для туристів організовується риболовля у відкритому морі, причому спійманий улов можна приготувати прямо на катері за додаткову плату. Аматорська риболовля і дайвінг дозволені в заповіднику «Сади Королеви» [15].

Куба - одне з кращих для дайвінгу місць в Карибському морі. По-перше, територія колишньої іспанської колонії складається з безлічі маленьких острівців і коралових рифів, які концентруються навколо найбільшого за величиною острова. Таким чином, чотири архіпелагу утворюють гігантський бар'єр, за розмірами можна порівняти навіть з Великим бар'єрним рифом в Австралії. Це дозволяє нирцям не боятися сильних течій і забезпечує горизонтальну видимість не менше ніж на 40 метрів. По-друге, багатий світ підводного кубинської флори і фауни вразить навіть досвідченого дайвера. Саме в цій частині Карибського басейну можна знайти найбільшу кількість представників різних видів, характерних для цього теплого моря. По-третє, незважаючи на сезони дощів, займатися дайвінгом тут можна цілий рік. Температура води не опускається нижче 24° C.

Туризм з метою відпочинку і розваги – одна з головних причин туристських прибуттів на Кубу. У всесвітньо відомий курорт Варадеро з'їжджаються любителі нічного життя з усього світу. На узбережжі багато дискотек, найпопулярніші серед туристів знаходяться в готелях Bellamar (Варадеро), Tuxran (вхід 10 USD, початок о 22:30) та Riu Las Morlas (вхід безкоштовний). Ще є дискотека Mambo Club (вхідний квиток 15 CUC).

Також популярний на Кубі і екотуризм - тут збереглося чимало місць, практично незайманих цивілізацією. Так, наприклад, в провінції Ольгин знаходиться Національний парк, в якому в природних умовах живуть більше 1000 різних птахів і тварин. В районі міста Матансас (50 км на південний схід від Варадеро) знаходяться карстові печери, вік яких перевищує 40 тис. Років.

Туризм на Ямайці так само починається з пляжів. Пляжний відпочинок - основна причина відвідування цього острова Карибського регіону. Пляжі Ямайки настільки гарні, що навіть місцеві жителі не можуть знайти на них досить вільного місця. Біля берегів Порт-Ройял знаходиться Лайм Кей, малі острівні пляжі ідеально підходять як для прийняття сонячних ванн, так і для водних видів спорту. Але до островів не ходить ніякий транспорт, тому туди доведеться відправитися на рибальському човні [7].

Широкий розвиток отримав спортивний туризм і активний відпочинок. Ямайка - прекрасне місце для тих, хто віддає перевагу активному відпочинку. Тут створені всі умови для занять спортом. Численні піші та кінні маршрути дозволять ентузіастам заглянути навіть у малодосліджені куточки Ямайки. Проводяться також організовані кінні експедиції верхом вглиб країни. Величезною популярністю на Ямайці користується гольф. Практично на кожному курорті є можливість орендувати маленькі вітрильники, яхти та прогулянкові катери. Для шанувальників гольфу на острові є першокласні поля для гри в гольф, оточені густою тропічною зеленню. Тут регулярно проходять турніри LPGA і PGA. Для новачків тут проводяться курси, які влаштовують гравцями-професіоналами. Найбільш примітні поля Tryall Golf, розташоване на заході Монтего-Бей, і Brezees Golf,

Популярний екскурсійний туризм. Ямайка щедро дарує відпочиваючим найрізноманітніші враження. Тут можна здійснити прогулянку по величним Блакитним горах, проплисти на бамбуковому плоті по річці березня Брае, помилуватися на розкішні водоспади, відвідати численні діючі плантації. Незабутня поїздка в південну частину Ямайки до берегів Чорної річки: 12-ти кілометрова прогулянка на невеликому теплоході до національного парку дозволить познайомитися з різноманітною флорою і фауною острова і навіть помилуватися на спокійно гріються на сонечку крокодилів. Великою популярністю користується екскурсія в [Кінгстон](http://www.ayda.ru/jamaica/kingston/), Столицю Ямайки. Тут можна побачити красивий історичний центр міста, резиденцію Головного Правителя Ямайки, а також придбати чудові сувеніри на пам'ять. Однак культурно-пізнавальний туризм не досяг свого найвищого піку розвитку [10, c. 55].

Розвинений екологічний туризм. Один з найбільш екологічно чистих курортів світу  Негрил, відомий своїми розкішними пляжами і приголомшливими заходами. В окрузі немає жодного промислового підприємства, а будувати будівлі вище верхівок дерев тут просто-на просто заборонено. Про привабливою екологічної ситуації на острові говорить і наявність у цих краях різноманітної флори і фауни. Справжнє роздолля на Ямайці для любителів птахів - на острові їх налічується близько 600 видів, причому 25 з них не зустрічаються більше ніде в світі.

Розвинений весільний туризм, однак бюджет такого торжества дуже великий. Весільні тури на Ямайку, як правило, вибирають енергійні пари, яким не сидиться на місці [20].

Подієвий туризм приурочений до дат карнавалів і проведення регат. Напередодні Різдва на Ямайці проходять святкування «Джонкану», які супроводжуються музичними виставами і маскарадними ходами. У столиці в лютому-квітні проходить Карнавал. У липні-серпні в Очо-Ріос проходить яскравий карнавал «Реггі-Сансплеш», в Монтего-Бей - карнавал «Реггі-Самфест». У лютому щорічно проводиться регата «Пінейпл-Кап».

**Океанія**- справжній рай для туристів. Саме ця думка солодко звучить в голові і тут же перед очима спливають як слайди різні картинки з білим піском, блакитної лагуною, барвистим заходом, пальмами і бунгало з солом'яними дахами, що стоять на палях в блакитний лагуні.

Дійсно, Океанія готова порадувати саме цим - відпочинком в раю. Жодна поїздка до Туреччини або в Європу не дасть відчуття невимовної свободи і життя, наповненою екзотикою. Саме відпочинок в Океанії допоможе відчути себе далеко від суєти, цивілізації і звичних оку курортів і готелів європейського стандарту.

Пляжний туризм поширений в Океанії повсюдно. Туристи з усього світу не можуть не знати про такі популярних курортах, як Таїті, Фіджі, Бора-Бора, Балі і багатьох інших.

Архіпелаг Фіджі розташований недалеко від екватора в Тихому океані. Це справжній рай з жарким сонцем, пляжами з білого піску, оточеними пальмами, і барвистими кораловими рифами. На кожному острові архіпелагу вздовж берегової лінії тягнуться курортні зони.

Найпопулярніші пляжі Фіджі знаходяться в західній частині архіпелагу на групах островів Маманука і Ясава. Маманука - саме сухе місце на архіпелазі і відпочивати тут можна цілий рік. На найбільшому острові Фіджі - Віті Леву - хороших пляжних зон не так вже й багато, проте це перше місце, куди прибувають туристи, тому, через менших витрат на переїзди, відпочинок тут дешевше. На Віті Леву найбільш розвинена курортна зона Коралове побережжя, яка знаходиться на півдні острова. Для пляжного відпочинку також можна порадити східну частину острова Вануа Леву (територія від затоки Савусаву до затоки Бука), пляжну зону Лавена на острові Тавеуні, острів Ватуеле і ізольовані крихітні острови, де мало туристів і панує відокремлена атмосфера. [23]

Архіпелаг Тонга розташований в південно-західній частині Тихого океану в Полінезії. Він складається з 176 вулканічних і коралових островів і невеликих коралових рифів. По побережжю островів тягнуться пляжі, більшість з яких складені білим кораловим піском. На вулканічних островах можна знайти пляжі з чорного вулканічного піску. Туристів приваблюють невеликі коралові острівці, де облаштовані курортні зони з бунгало, або безлюдні острови з тихими лагунами, куди можна відправитися на один день і де можна чудово відпочити в тиші.

**Соломонові Острови** є відмінним місцем для екстраординарного відпочинку. Там практично немає нічого зробленого штучно, спеціально для туристів. Тільки природа і все її багатства, ось чим приваблюють до себе Соломонові Острови багатьох мандрівників з усього світу.

У всьому світі неможливо знайти такого красивого і романтичного місця, як острів Балі. Там туристи можуть побачити запальні танці, таємничі церемонії, магічні гори і тропічні пляжі. Острів розташовується на схід Яви, а розділяє їх протоку Балі. Цей райський куточок знаходиться на південь від екватора на 8 градусів, тому там цілий рік стоїть тепла і рівна погода - температура рідко опускається нижче тридцяти градусів Цельсія.

Острів Бора-Бора зовсім невеликий, він має площу лише близько 30 кв. км, але його лагуна займає площу в три рази більше і вважається найкрасивішою на планеті (лагуною називають неглибокий водойма, відокремлений від моря кораловими рифами або вузькою смугою намитого піску).

Створення заповідних територій на Фіджі почалося з 1989 році. Тоді недалеко від села Кулукулу була створена природоохоронна територія піщаних дюн Сигатока. Вони тягнуться на кілька кілометрів уздовж узбережжя і займають площу 650 га. Висота дюн коливається від 20 до 60 м. Крім найрізноманітніших ландшафтів, дюни також є місцем археологічних розкопок. Тут були знайдені осколки керамічних виробів, вік яких перевищує 2600 років.

На острові Тавеуні знаходяться водоспади Боума, які приваблюють туристів вже протягом багатьох чинників часу. Раніше прилеглі до водоспадів території були облаштовані для туризму, в 1993 році тут було створено піші стежки і спеціальні місця для відпочинку та пікніків. Боума є каскад з трьох водоспадів. Знаходяться вони на заліснених гірських схилах.

Для тих, хто любить природу, варто відправитися на екскурсії по тропічних лісах Фіджі. Вони унікальні тим, що тут немає хижаків і небезпечних комах, які поширюють хвороби. Особливо цікавий лісовий заповідник Коло-і-Сува, який розташований в 20 хвилинах від міста Сува. У заповіднику серед тропічної рослинності прокладено 6 км піших стежок. Також можна відправитися в Національний парк Короянті, який знаходиться між містами Наді і Лаутока на острові Віті Льову на схилах гори Евенс. Площа його 25 тисяч га.

Фіджі - прекрасне місце для фанатів орнітології. В межах архіпелагу мешкають близько 80 видів птахів. Найбільші птахи Фіджі - рифові чаплі. Також тут зустрічаються три види яструбів - болотні луні, фіджійські яструби-тетерев’ятники і сапсани, кілька видів голубів, багато жовто і червоно-масочний папуг і білий зимородок. Найкраще спостерігати за ними на островах Віті Леву, Кадава і Тавеуні.

Основний природною пам'яткою Тонга є Національний парк острова Еуа, який знаходиться в 40 км на південний схід від острова Тонґатапу. Парк займає площу в 450 га і охороняє самий великий ділянку тропічного лісу на архіпелазі, який покриває схили гір. В тутешніх лісах мешкає близько 120 видів птахів, серед яких мешкає тільки на цьому острові червоногрудий папуга «коки», а також рідкісні тихоокеанський голуб, червоний вінценосний строкатий голуб і лорик. Національний парк острова Еуа є одним з кращих місць для занять пішим туризмом в Тонга. Його з легкістю можна обійти пішки або об'їхати на велосипеді або коні. Численні піші маршрути проходять через оглядові майданчики, які розташувалися на схилах гір, через карстові печери і мальовничі пляжі.

Кілька природоохоронних зон архіпелагу розташоване на острові Тонґатапу. В 2 км на захід від Нукуалофи на одному з найвідоміших пляжів острова - пляжі Хаатафу - знаходиться однойменний заповідник. Це єдиний заповідник острова, до якого можна дістатися по дорозі. Крім того, що тут мешкає 130 видів тропічних риб, різноманітні м'які і тверді корали, заповідник відомий своїми можливостями для занять серфінгом. У східній частині бухти Нукуалофа знаходиться рифовий заповідник Пангаймоту. Він займає площу в 48 га і охороняє мангрові ліси, підводні поля з морської трави «зостери», риб і різноманітних безхребетних. На північному узбережжі острова Тонгатапу на берегах лагун Фангаута і Фангакакау на площі в 2835 га розкинувся Морський заповідник. На тутешньому узбережжі можна побачити мангрові зарості і солоні марші, де мешкають такі птахи, як тихоокеанська чорна качка, тихоокеанська рифова чапля, крячок. Крім того, в водах лагун водяться різноманітні тропічні рибки і безхребетні. У 7 км на північ від Нукуалофи в заповіднику острова Маліноа на площі в 73 га живуть восьминоги, группери і численні барвисті тропічні рибки. Також на північ від Нукуалофи будуть цікаві заповідник острова Монуафе і рифовий заповідник Хакаумамао, де охороняється риба-папуга.

У 1995 році вся острівна група Хаапай була оголошена зоною, що охороняється. На цій ділянці архіпелагу можна побачити коралові рифи, одні з найактивніших вулканів не тільки держави, а й усього регіону, причому деякі з них ховаються під водою (підводний вулканічний ланцюг Фалкон), підводні лавові поля і мальовничі прибережні рослинні співтовариства.

На острові Вавау розкинувся Національний парк гори Тала. Гора Талан має висоту 131 м. На її вершину веде піша стежка, подорож по якій займає 45 хвилин. У парку мешкає рідкісна кам'яна ящірка і безліч летючих лисиць.

Океанія Мекка для дайверів. Архіпелаг Фіджі оточений кораловими рифами, які за розмірами займають одне з перших місць у світі. Фіджі вважається «світовою столицею м'яких коралів». Тут зустрічається величезна різноманітність м'яких коралів, горгоновие корали, актинії, морські черепахи, мурени, морські змії, баракуди, гігантські молюски, барвисті тропічні риби, риби-молоти, рифові, сірі, плямисті і китові акули.

Більшість занурень на Фіджі проводиться на глибини до 21 м, для досвідчених дайверів влаштовують занурення уздовж прямовисних стін, що йдуть на глибину до 40 м. Підводна видимість протягом усього року відмінна, а з липня по вересень найчастіше перевищує 50 м. З листопада по лютий вона може погіршуватися через планктону, який приноситься сильними течіями. Між островами архіпелагу спостерігаються досить сильні течії, які дозволяють дрейфувати в них, а й таять в собі небезпеку для непідготовлений дайверів.

Найпопулярнішими островами для дайвінгу вважаються Тавеуні, Морое Коро, Коралове побережжя на півдні острова Віті Леву і острів Кадава.

На острові Тавеуні кращими місцями для дайвінгу вважаються Біла стіна і Райдужний риф. Біла стіна перебуває в протоці Сомосомо. Течії в протоці Сомосомо можуть бути сильними, тому дайвінгом тут займаються ті, у кого є певний рівень підготовки і необхідний досвід занурень. Під час занурень можна вивчити маленькі тунелі, повсюдно пронизують риф. Вони цікаві тим, що покриті рідкісними м'якими синіми коралами.

Острови Віті Леву і Вануа Леву розділяє протоку Блай Ватер і море Коро, в яких є багато цікавих місць для дайвінгу. Дуже популярні рифи навколо островів Намена і Коро. Недалеко від острова Намена знаходиться місце під назвою Чімнейс, що в перекладі означає «димоходи». Тут, на глибині близько 3 м, можна побачити три невеликих виступу, які опускаються на глибину 25 м. Тут мешкають баракуди, тунці, рифові, сірі і белопірі акули. Дуже часто з цих виступів морського дна викидається попіл, за що вони і отримали таку назву. Дуже цікавий риф E6. Це підводна гора, яка відома тим, що тут збираються величезні косяки океанічних мешканців (акули, Барракуда, риба-молот, скати і черепахи). Гора підходить до поверхні води, а вглиб вона йде приблизно на 900 м. Тут можна занурюватися і вночі, в цей час доби виповзають ракоподібні, серед яких зустрічаються лобстери і гігантські краби, а також з'являються риби-ліхтарі, які випромінюють зелене світло. Цікаві занурення навколо острова Коро, де можна побачити рифових і сірих акул.

Острів Кадававважається найкращим місцем, де можна побачити різноманітні корали. Місцевий риф має протяжність 100 км і є четвертим у світі за довжиною. Тут цікаві такі дайв-сайти, як Брокен Стоун, де знаходиться ціла мережа тунелів, печер і ходів, Прохід Наігоро, Орлина Скала і відповідний для новачків дайв-сайт Жовта Стіна, яка вся покрита жовтими м'якими коралами.

В околицях острова Вануа Леву цікаво місце Баракуда Поінт, де мешкає велика кількість барракуд. Також, якщо пощастить, тут можна побачити зграї риб-молотів. У затоці Савусаву найбільш популярний риф ДрімХауз з величезною різноманітністю губок і м'яких коралів. У каналі Насонісоні можна дрейфувати, причому з досить великою швидкістю. Він має протяжність 2 км і сповнений баракуд. Між островами Бека і Янука розташоване місце під назвою Лагуна Бека. Це плато, яке лежить на глибині від 20 до 30 м. По всьому плато розкидані близько 50 рядів гострих скель. В лагуні Бека проводяться шоу-занурення з годуванням акул.

Невеликі віддалені острови будуть також цікаві для дайверів. Їх омивають сильні течії, які приносять сюди різноманітних мешканців океану. До островів можна добратися на круїзних судах. До таких відносяться віддалена група островів Лау в східній частині архіпелагу.

Острови архіпелагу Тонга оточені барвистими кораловими рифами, де мешкають найрізноманітніші риби. Архіпелаг є одним з найпопулярніших напрямків для дайвінгу в південній частині Тихого океану. Занурюватися в тутешніх водах можна цілий рік, причому не важливо, який у вас рівень підготовленості, адже в місцевих дайв-центрах крім обладнання вам зможуть запропонувати навчальні курси. Підводна видимість в зимовий час може досягати 40 м, в літній - 20-30 м. Глибини занурень не перевищують 30 м. Дайв-сайти архіпелагу Тонга славляться великою кількістю печер і тунелів, підводними лавовими полями, сформованими в результаті вивержень підводних вулканів, своїми кораловими садами і стінами, де мешкають не тільки сотні видів тропічних риб, але і великі морські тварини: акули, скати-хвостоколи і черепахи.

На острові Тонгатапу працює дайв-центр, який пропонує дайв-тури по навколишніх острова коралових рифів і до острову Еуа. У острова Еуа поширений так званий дрифт-дайвінг, коли дайвери переміщаються разом з течіями. У прибережних водах острова знаходяться одні з найбільших печерних систем південній частині Тихого океану, всього близько 45 дайв-сайтів.

На архіпелазі Фіджі можна займатися серфінгом і віндсерфінгом. Це місце відоме в усьому світі тим, що тут в околицях острова Таваруа були зафіксовані знамениті шестиметрові хвилі, які отримали назву Клауд брейкерів. Кращий час для серфінгу - період з березня по жовтень. Займатися їм можна на Кораловому узбережжі острова Віті Леву, на островах Янука і Кадава. Останнім часом великою популярністю користується острів Мана в групі островів Маманука.

Саме відповідне місце для занять віндсерфінгом - гирло річки Сигатока. Це саме «вітряне» місце на островах, тут в період з квітня по листопад швидкість вітру майже кожен день становить близько 10 м / с.

Кариби та Океанія мають цілу низку спільних видів туризму. Пляжний туризм є універсальним він однаково поширений по всіх країнам як Карибів так і Океанії природні умови дозволяють займатись таким видом дозвілля більшу частину року. Багатий і різноманітний органічний світ теплих тропічних вод в переважно однаково активно використовуються як Океанією так і Карибами це такі види дозвілля як дайвінг серфінг різного роду круїзи. Окремо можна згадати подієвий тризм він розвинений добре в обох регіонах з різницею тільки в тому що не однорідне наповнення. В етнічному плані є відмінність різні народи та різна культура місцевих жителів призводить до оригінальності та неповторності дійств на які залюбки запрошують іноземних туристів.

**3.3. Порівняння розвитку туризму країн Карибського басейну і Океанії**

Туризм вже давно став не просто способом відпочинку, це повноцінна галузь доходи від якої становлять значну частину валового внутрішнього продукту країн з досить значними рекреаційними ресурсами. Традиційні напрямки туристичних подорожей такі як наприклад Європа вже не можуть повністю задовольнити весь спектр туристичного попиту. Не дивно ,що значні потоки туристів почали шукати більш екзотичні місця для свого відпочинку з первісною природою та з надзвичайно відмінним національним колоритом. Одними з районів масового притоку туристів є Карибський мезорайон та Океанія. Ці субрегіони є досить подібними незважаючи на віддаленість розташування та розміри. Туристична галузь відіграє значну, якщо не вирішальну роль в економіці держав цих регіонів. Показник прибуття туристів є одним з визначних і показує місце країни у розподілі туристичного ринку.

У 2016 році країни Карибського басейну відвідало 24129000 туристів. Ця сума є вищою за показники 2015 і 2014 рр, які в свою чергу становлять 24019000 і 22234000 туристичних прибуттів відповідно [рис.3.2].

Судячи з отриманих даних, можна впевнено сказати, що вцілому в Карибському субрегіоні спостерігається ріст туристичних прибуттів. З виділеної статистичної інформації виділяються країни лідери по прибуттю іноземних туристів є: Домініканська респ. (5959000), Куба (3968000), Пуерто-Ріко (3736000), Ямайка (2182000), Багамські острови (1482000). Держави аутсайдери по прибуттю іноземних туристів: Сент-Кітс і Невіс (114000), Ангілья (79000), Сент-Вінсент і Грен (79000), Домініка (78000), Монтсеррат (9000). Щодо відношення приїжих туристів на число громадян, то тут проявляється цікава ситуація: країни, які не займають перші позиції за прибуттям туристів, стають лідерами за прибуттям по відношенню на одного громадянина. Сент-Мартен з його населенням 77 тисяч осіб приймає за рік 528 тисяч туристів, що становить майже сім туристів на одного місцевого жителя. Теркс і Кайкос -15 туристів на одного жителя, Британські Віргінські острови – відповідно 17.

Рис3.2. Прибуття туристів 2016 рік в Карибський басейн по країнам

Що стосується Океанії, то за 2016 рік було зафіксовано всього 7374000 прибуттів, більшість із яких припадає на Нову Зеландію – 337000. В минулих роках, а саме в 2015 і 2014 рр., у субрегіоні було 4442999 і 4090200 туристичних прибуттів [рис.3.3].

Океанія значно поступається Карибському субрегіону стосовно туристичних прибуттів. Лідерами є Нова Зеландія, Фіджі та Самоа. За показниками 2016 року країнами-аутсайдерами є Кірібаті (5000 туристичних прибуттів), Тувалу (1398), Ніуе (5700),

Рис 3.3 Число прибуття туристів в 2016 році в Океанію

За отриманими даними спостерігається тенденція до збільшення потоку туристичних прибуттів як в країни Карибського басейну так і до Океанії

[рис.3.4].

Рис.3.4. Порівняння прибуттів туристів у Кариби та Океанію.

Кариби й Океанія відрізняються за населенням, але щодо туристів, то у обох регіонах на одного жителя припадає в середньому майже одна людина. По числу туристичних прибуттів Карибський регіон значно випереджає Океанію через досить серйозну розрекламованість послуг та близькість до високорозвинених країн Північної Америки. Незважаючи на скромні прибуття туристів у деяких країнах приїжджих більше ніж місцевих жителів. Ці регіони є досить перспективними, адже попит на послуги, судячи зі статистики, вже більше двадцяти років росте.

Отже незважаючи на майже цілковиту перевагу Океанії у туристичному потенціалі, Кариби приймають набагато більше туристів. Така тенденція спостерігається досить давно і не збирається змінюватись. Причин цьому декілька. По-перше Кариби більш розрекламований бренд для відпочинку та розваг. По-друге на прибуття туристів дуже впливає розміщення Карибського регіону поруч з країнами (США, Західна Європа), населення яких володіє значною купівельною спроможністю. І по-третє Кариби більш освоєний в туристичному плані регіон, який пройшов шлях адаптації до такого виду заробітку.

**Висновки**

**1.** Океанія та Кариби різняться за розмірами. З цього випливає що Океанія відрізняється більшим варіантом природних умов, а також багатшою органічною різноманітністю.

2. Відкриття та освоєння цих регіонів відбулося в різний час та різними народами. Латинську Америку колонізували іспанці. Вони залишили по собі слід в культурі, архітектурі, мові, вірі та етнічному складі населення. Найбільший вплив на острови Океанії був від Великобританії, а також інших європейських держав.

3. Кариби та Океанія є і залишаються курортними зонами. Тут немає високо розвинених галузей промисловості, експорт складає в основному сировина. На такому фоні великий відсоток припадає на сферу послуг. Саме туризм є візитною карткою цих регіонів, приносячи великі прибутки.   Не поодиноким є явище паперових флотилій, коли компанії, які не хочуть платити високі податки в своєму регіони, реєструють судна там, де витрати будуть мінімальними. Такі держави, як наприклад Кайманові острови досить давно набули слави офшорних зон. Тут, як і у випадку паперових флотилій, все пов’язано з ухилянням сплати податків, держави-офшорні зони створюють умови для стабільного притоку іноземного капіталу.

4. Види туризму здебільшого однорідні, адже і туристичні ресурси досить схожі. Регіони славляться піщаними пляжами, дикими джунглями, чистими водами, в яких можна займатись дайвінгом, спостерігати за морськими хижаками, а потім відвідати ресторан і замовити собі якусь екзотичну страву. Місцева флора й фауна різко контрастує зі звичною для пересічного європейця. Туристів приманює дика романтика, ночівля в бунгало, участь в різноманітних святах і фестивалях, а також ознайомлення з самобутньою та неповторною культурою та звичаями корінних жителів.  
5. Океанія поки не так популярна як Кариби. Це зумовлено тим, що останні досить близько розміщені до великих туристичних ринків Північної Америки та Західної Європи, де концентрується населення з великою купівельною спроможністю. Але відставання Океанії тимчасове, адже досить поруч заходиться потужний Азіатський ринок, який все більше

розширюється, а купівельна спроможність населення росте.

6. Протягом 27 років зберігається стійка тенденція збільшення відвідувань туристами саме цих регіонів. Тільки на Карибах в кінці 90-тих років спостерігався незначний спад, але з початком починаючи з 2001 року і до тепер йде стрімкий ріст відвідувань цих регіонів туристами.

7. Велика частка території обох регіонів так чи інакше належить або залежить від Великобританії, США, Франції, Нідерландів. Це один із небагатьох регіонів, де збереглись володіння колишніх колоніальних імперій.

8. За туристичними ресурсами саме в Океанії більший потенціал. Той факт, що Кариби приймають більше туристів зумовлений історичними особливостями формування та освоєння регіону, а також його розміщенням.

**Список використаних джерел**

1. Александрова А.Ю. Международный туризм, М.: АспектПресс, 2001. 464 с.

2. Александрова А.Ю. Структура туристского ринку. М.: Пресс-Соло, 2002. 384 с.

3.Архив журнала Турбизнесс [Електронний ресурс]: режим доступу:<http://tourlib.net>.

4. Відгуки туристів про відпочинок [Електронний ресурс]: режим доступу: <http://www.ayda.ru/>.

5. Все о туризме туристическая библиотека туризма [Електронний ресурс]: режим доступу: <http://www.tourbus.ru/archive/67.html>.

6. Генш К. Світ-2007. Довідник туриста. М .: Схід-Захід; АСТ, 2007. 192с

7. Дмитрівська Ю.Д. Туристські райони світу. Смоленськ: Вид-во СГУ, 2000. 224 с

8. Любимцев П. Экзотические страны. М.: Олма-Пресс, 2004.

9. Океанія. Туристичний огляд [Електронний ресурс]: режим доступу: <http://polynesia.ru/tours/>

10. Онлайн журнал о жизни в туризме [Електронний ресурс]: режим доступу: http://www.hotline.travel/.

11. Романов. А. А., Саакянц Р. Г. Географія туризму: Учеб. для вузів. М .:Радянський спорт, 2002. 464с.

12. Сазыкин А.М., Гущина М.В. Оценка рекрационного потенциала Океании// 13.Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-23. – С. 5149-5155;

14. Сапожникова Е.Н. Країнознавство: теорія і методика туристського вивчення країн. М., 2004.

15.Світ туризму [Електронний ресурс]: режим доступу: <http://tursvit.info/vydy-turyzmu/>.

16.Світовий туризм [Електронний ресурс]: режим доступу: <http://www.world-tourism.org/facts/tmt.html>.

17.Сичова Н.В. Матеріали I науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні дослідження соціально-економічної системи». 27.09.2009.

18.Соколова М. В. Історія туризму. М .: Академія, 2004. 352 с.

19.Тонга. Види туризму / http://www.svali.ru/catalog~228~index.htm? details = 1 & tur\_t = 1

20.Тонкости туризма. Эциклопедия туризму [Електронний ресурс]: режим доступу: [http://tonkosti.ru](http://tonkosti.ru/).

21.[Туристичний бізнес: теорія та практика. Мальська М.П. 2007р.](https://tourism-book.com/pbooks/book-11/ua/) [Електронний ресурс]: режим доступу: <https://tourism-book.com/pbooks/book-11/ua/chapter-809/>

22.Туристичні новини [Електронний ресурс]: режим доступу: <http://www.tourprom.ru/news/20587/>.

23.Фіджі. Види туризму / http://www.svali.ru/catalog~92~index.htm? details = 1 & tur\_t = 1

**Додатки**

**Додаток А**

**Шкали бальної оцінки природних рекреаційних ресурсів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерії** | **1 бал** | **2 бала** | **3 бала** | **4 бала** | **5 балів** |
| Загальна площа, кв. км | 0–1000 | 1001–3000 | 3001–7000 | 7001–15000 | Більше 15000 |
| Протяжність берегової лінії, км | 0–1200 | 1201–2400 | 2401–3600 | 3601–4800 | Більше 4800 |
| Перепад висот, м | 0–100 | 101–300 | 301–700 | 701–1500 | Більше 1500 |
| Лісистість % | 25–49 | 41–55 | 56–70 | 71–85 | 86–100 |
| Наявність водних об’єктів | – | Океан | Океан + лагуни, океан + штучні канали | Океан + річки, океан + озера, океан + лагуни | Океан + річки + озера + лагуни та інші об’єкти. |

**Додаток Б**

**Оцінка туристичних ресурсів Океанії**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Країни та території** | **Площа території держави** | **Протяжність берегової лінії** | **Перепад висот** | **Лісистість** | **Водні об’єкти** |  | **Об’єкти ЮНЕСКО** | **Загальне число балів** |
| Американське Самоа | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |  | 1 | 13 |
| Вануату | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 25 |
| Гуам | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |  | 1 | 14 |
| Кірибаті | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 3 | 12 |
| Маршаллові Острови | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 8 |
| Науру | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |  | 1 | 12 |
| Ніуе | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |  | 1 | 11 |
| Острови Кука | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |  | 1 | 14 |
| Палау | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |  | 4 | 18 |
| Самоа | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |  | 1 | 16 |
| Північні Маріанські острови | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |  | 1 | 14 |
| Соломонові Острови | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 30 |
| Токелау | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |  | 1 | 11 |
| Тонга | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |  | 1 | 12 |
| Тувалу | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 8 |
| Уолліс і Футуна | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |  | 1 | 14 |
| Федеративні Штати Мікронезії | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |  | 1 | 15 |
| Фіджі | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 22 |
| Французька Полінезія | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |  | 1 | 21 |
| **Середній бал** | **1,7** | **1,7** | **3** | **3,7** | **3,4** |  |  | **15,2** |

**Додаток В**

**Оцінка природних і культурно-історичних рекреаційних ресурсів Карибських островів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Країни та території** | **Площа території держави** | **Протяжність берегової лінії** | **Перепад висот** | **Лісистість** | **Водні об’єкти** | **Об’єкти ЮНЕСКО** | **Загальне число балів** |
| [Куба](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0) | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 9 | 29 |
| [Домініканська Республіка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0) | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 21 |
| [Гаїті](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%97%D1%82%D1%96) | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 18 |
| [Ямайка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0) | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 19 |
| [Пуерто-Рико](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE) | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 14 |
| [Тринідад і Тобаго](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%D1%96_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE) | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 13 |
| [Франція](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F) ([Гваделупа](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0), [Мартиніка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)) | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 15 |
| [Домініка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0) | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| [Сент-Люсія](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%96%D1%8F) | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 11 |
| [Кюрасао](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BE) | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 10 |
| [Антигуа і Барбуда](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0_%D1%96_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0) | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| [Барбадос](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81) | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| [Сент-Вінсент і Гренадини](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8) | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 11 |
| [Американські Віргінські Острови](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 10 |
| [Гренада](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0) | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 8 |
| [Нідерланди](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8) ([Нідерландські Карибські острови](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8)) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 10 |
| [Кайманові Острови](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 7 |
| [Сент-Кіттс і Невіс](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D1%96%D1%82%D1%82%D1%81_%D1%96_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%81) | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| [Аруба](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 9 |
| [Британські Віргінські Острови](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8) | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 10 |
| [Ангілья](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 9 |
| [Монтсеррат](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%82) | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 10 |
| [Сен-Мартен](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 9 |
| [Сінт-Мартен](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D1%82-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD) | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 11 |
| [Сен-Бартельмі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%96) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 10 |
| [Зовнішні малі острови США](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 7 |
| **Середній бал** | **1,8** | **1,2** | **3,3** | **2** | **3,4** |  | **12,2** |

**Додаток Г**

**Шкали бальної оцінки соціально-економічного потенціалу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерії**  **Бали** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число аеропортів | 1–2 | 3–6 | 7–15 | 16–31 | 32 і більше |
| ВВП, млн доларів | 0–200 | 201–600 | 601–1400 | 1401–3000 | Більше 3000 |
| Населення, тис. | 0–50 | 51–100 | 101–250 | 250–500 | Більше 500 |

**Додаток Д**

**Оцінка соціально-економічного потенціалу Океанії**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Країни та території** | **Число аеропортів** | **Число морських портів** | **ВВП** | **Число населення** |
| Гуам | 2 | 5 | - | 4 |
| Кірибаті | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Маршаллові Острови | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Науру | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ніуе | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Острови Кука | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Палау | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Самоа | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Північні Маріанські острови | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Соломонові Острови | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Токелау | 2 | 2 | - | 2 |
| Тонга | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Тувалу | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Уолліс і Футуна | 1 | 1 | - | 3 |
| Федеративні Штати Мікронезії | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Фіджі | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Французька Полінезія | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Американське Самоа | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Вануату | 5 | 1 | 3 | 4 |
| **Разом** | **40** | **43** | **2,3** | **2,6** |

**Додаток Е**

**Бальна оцінка соціально-економічного потенціалу Карибських островів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Країни та території** | **Число аеропортів** | **Число морських портів** | **ВВП** | **Число населення** |
| [Куба](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0) | 31 | 37 | 5 | 5 |
| [Домініканська Республіка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0) | 12 | 14 | 5 | 5 |
| [Гаїті](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%97%D1%82%D1%96) | 21 | 11 | 5 | 5 |
| [Ямайка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0) | 8 | 15 | 5 | 5 |
| [Пуерто-Рико](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE) | 13 | 22 | 5 | 5 |
| [Тринідад і Тобаго](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%D1%96_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE) | 2 | 11 | 5 | 5 |
| [Франція](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F) ([Гваделупа](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0), [Мартиніка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)) | 3 | 3 | - | 3 |
| [Домініка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0) | 2 | 3 | 2 | 2 |
| [Сент-Люсія](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%96%D1%8F) | 2 | 4 | 3 | 3 |
| [Кюрасао](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BE) | - | - | 2 | 2 |
| [Антигуа і Барбуда](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0_%D1%96_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0) | 2 | 1 | 3 | 2 |
| [Барбадос](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81) | 1 | 1 | 5 | 4 |
| [Сент-Вінсент і Гренадини](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8) | 7 | 5 | 3 | 3 |
| [Американські Віргінські Острови](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8) | 6 | 6 | 4 | 3 |
| [Гренада](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0) | 1 | 1 | 3 | 3 |
| [Нідерланди](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8) ([Нідерландські Карибські острови](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8)) | 3 | 7 | 2 | 3 |
| [Кайманові Острови](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| [Сент-Кіттс і Невіс](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D1%96%D1%82%D1%82%D1%81_%D1%96_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%81) | 2 | 2 | 3 | 2 |
| [Аруба](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0) | 1 | 3 | 5 | 3 |
| [Британські Віргінські Острови](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8) | 6 | 2 | 3 | 1 |
| [Ангілья](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| [Монтсеррат](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%82) | 1 | 2 | - | 1 |
| [Сен-Мартен](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)) | 5 | 1 | 2 | 2 |
| [Сінт-Мартен](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D1%82-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD) | - | 1 | 5 | 1 |
| [Сен-Бартельмі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%96) | - | 1 | - | 1 |
| **Разом** | **134** | **156** | **3,7** | **2,9** |