Мавзўъ: Иқтидори туристї ва дурнамои рушди туризм дар Љумњурии Тољикистон

Нақша:

Сарсухан

Боби I. Таҳлили иқтидори туристии Љумњурии Тољикистон

1.1.Туризм ҳамчун падидаи иқтисодї.

1.2.Иқтидори туристииЉумњурии Тољикистон ва баҳои иқтисодии он.

Боби II. Мукаммалгардонии истифодаи иқтидорҳои туристї дар Љумњурии Тољикистон

2.1.Таҳлили вазъи муосири рушди туризм дар Љумњурии Тољикистон

2.2.Дурнамои рушди истифодаи иқтидоритуристї

Хулоса

Адабиётҳои истифодашуда

Сарсухан

Мафҳуми туризм бори аввал дар асри 19 дар Фаронса пайдо шудааст.Истилоҳи туризм аз калимаи фаронсавии «тур» гирифта шуда, маънояш сайру сайёҳат мебошад.Баъдан ин мафҳум оҳиста-оҳиста мамлакатҳои Аврупо ва ба тамоми љаҳон паҳн гардид.

Туризм- ин шуғлест, ки бо мақсади шиносої,касбї,хизматї, айёдатї (ба истиснои Ҳаљ) варзишї, фарҳангї, таърихї ва ғайра берун аз љойи истиқомати доимиро дарбар мегирад.

Иқтидори туристии ҳудудї шарти мухими рушди туризм мебошад, ки он аз руйи фарогирї ба сатҳи љаҳонї кишвар, ноҳия ва ғайра људо мешавад.

Зери мафҳум ииқтидори туристӣ маҷмуи ҳамаи унсурҳои табиӣ фарҳангию таърихӣ в аиқтисодиюи ҷтимоӣ фаҳмида мешавад, ки он барои фаъолияти туристӣ дарҳудуди муайян роҳандозӣ мегардад.

Баъзан иқтидорҳоитуристиродармуносибатҳоибайнидалелӣватахминиимиқдоритуристоншарҳмедиҳандваазинхотиринназарчандондурустнест.

Иқтидоритуристииҳудудвобастабамаърифатииҷтимоӣ,фарҳангӣтағйирёбанда аст.Зери иктидори туристӣмафҳумишароитваомилҳоирушдифаъолиятитуристӣ фаҳмидамешавад.

Ба ақидаибаъзекоршиносонисоҳамафҳумиарзиишҳоитуристӣмаъноиззахираҳоитуристӣёиқтидорҳоитуристии рекреатсионии ҳудудродорад.

Иқтидори туристии ҳудудякеаззаминаҳоиасосиирушдитуризмбаҳисобмеравад.Таҳлилиҳамаҷонибаиҳудудбодороиииқтидорҳоитабиӣзахираҳоидарасосиистифодаиметодологӣчунинроҳандозӣмегарданд.Баҳудудҳоирекреатсионӣякқаторхосиятҳоронисбат медиҳанд:

-сатҳи захираҳоирекреатсионӣ

-иқтидорҳоионҳо

-ягонагии табии ва иҷтимоӣиқтисодӣ

-пайваста будани талаботҳоиимрӯзавафардо.

Аҳмиятирекреатсионииинёонҳудудвобастабадараҷаиҳароратиҳавзҳоикушод,гуногунҷабҳабуда, якеазомилҳоимуҳимимайдониактавории он монеъаҳоитабиӣ дарёи,навъҳоигуногуниварзишиҷалбкунандасифатиобинӯшокӣвагуногунрангииобҳоимаъданӣмаҳсубмеёбанд . Ҳудудҳоииқтидоритуристие, кидороисарватҳоитуристирекреатсионӣҳастандчунинхусусиятҳобояддошта бошанд:

Томият- алоқамандииҳамаизахираҳобамонандиобьектҳоихурокиумум,хоҷагиимеҳмонхонавӣ, нақлиётӣвағайра.

Ғунҷоишӣ-имконияти шомил намудани захираҳоидигарбаҷоииқ-дӣ, кибатуризмалоқаизичнадорад(монандӣ: кишоварзӣ,саноат,савдовағайра).

Устувории захираҳоитуристӣдармиқёсииқтисодимиллӣ,китавазунииқтисодировайроннамекунад,яънедариндустридитуристӣонишораҳовасарватҳоитабиие истода шудаанд,ки аз ҷонибидигарбахшҳоихоҷагиҳоистифоданамешаванд.

Эмоднокӣ- дарбахшитуризмдарнавбатиаввалбашароитҳоииҷтимоиюсиёсӣвобаста.

Ҷазобият- Хусусиятиасосиизахираҳоитуристӣбаҳисобмеравад.Маҳзҳаминхусусиятвоситаиҷамоишитуристӣмебошад.

Нотакрории- обьектҳоитуристӣ мешавадҷабосмандииинсонро бодор намояд.

Арзишҳоимаърифатӣ- робитаиобьектҳобосубьектимушахаситаърихӣ,ҳаётвафаъолиятиашхосимашҳур.

Арзишҳоирекриатсионӣ- имкониятиистифодаиобьектҳоитуристӣбароиташкилиистироҳатвасолимгардониитуристон.

Туризм падидаи мураккаби иқтисодиюиҷтимоии замони муосир буда,вобаста ба беҳбудиивазъииҷтимоииаҳолӣрушдмеёбад.

Барои рушди соҳаитуризмҳолодаркишварисоҳибистиқлолимоҳамаишароитмуайянбуда, даринҷодаазҷонибиҳукуматиҶ.Тбисёриқдомҳоинаҷибамалӣгардида истодааст. Бо дарназардошти шароити мусоид ва муҳитиТоҷикистон метовон шумораи сайёҳонродаҳмаротибаафзуннамуд, кидарбаробарисоҳаҳоисердаромадтуризмнизчунбахшиасосӣдаррушдииқтисодиикишварнақшимуҳимхоҳаддошт.

Иқтидорҳоитуристӣметавонанд дар солҳоиохирсоҳаитуризмробаякеазсоҳаҳоиасосӣвадаромаднокииқтисодӣтабдилдиҳанд.

Боби 1.Таҳлили иқтидори туристииЉумњурии Тољикистон

1.1.Туризм ҳамчунпадидаииқтисодӣ

Туризм падидаи мураккаби иқтисодӣ, иҷтимоӣ-фарҳангизамонимуосирмаҳсубёфта, вобаста ба беҳбудиивазъӣиҷтимоииаҳолӣрушдмеёбад. Масъалаҳоиназарияваамалияитуризмтаваҷҷуҳииқтисодчиён, ҷомеашиносон, санъатшиносонваҳуқуқшиносонробахудҷалбнамудаастваҳаркадомеазмутахассисонизикргардидамасъалаитуризмромансуббасоҳаҳоихудмедонанд.Инбоисионмегардад, китуризмтаърифиягонанадошта, доираибаҳсӣпаҳлуҳоигуногуниҳаётиҷомеародарбармегирад.

ИстилоҳитуризмаввалинмаротибаазҷонибимуҳаққиқифаронсавӣБ.Жекмодарсоли 1830 истифодагардидааст.Ибораитуризмазкалимаифаронсавии‘’tour’’гирифташудамаънояшгаштугузор, сайрусайёҳатнамуданаст. Тозамонаҳоиохирмафҳуми‘’турист’’дарҳаркишварбатаврихосбаҳододамешуд.

Дар кишварҳотуризм ва муассисаҳоиосоишиюфароғатӣбанизомҳоигуногунидорамегардиданд. ДарэъломияиГаага (Ҳоланг) оидбатуризмсоли 1989 мафҳумимазкурчунинифодагардидааст: ‘’Туризмҳамчунҷоивазкунииозодиодамоназҷоизистиаслӣдармуддатимуайянбуда, инчунин соҳаихизматрасониест ,кибароитаъминиқонеъгардонииталаботҳоионҳоравонагардидааст.’’

Аз нигоҳиилмииқтисодӣтуризминнизомивасеииқтисодӣборангорангии робитаҳоибайниҳомдигарӣдарчорчӯбаихоҷагиихалқикишвариалоҳидабаҳододамешавад. Ғайразинтуризмтаъминкунандавапайвандгарииқтисодимиллӣбохоҷагииҷаҳонӣбуда, бофаъолиятҳои иқтисодиихешистифодааззахираҳоитуристӣвахизматрасонӣмаҳсулихудвахадамотиширкатҳоигуногунропешниҳодменамояд. Аслан аз нигоҳииқтисодӣтуризм дорои 5-хусусияти асосӣ мебошад:

* Туризм ҳамчун раванд ва натиҷаи ҳаракати одамон аз руи хатсайрҳои гуногуни туристї;

-муайяннамоии ду заминаи асосии туризм: сайёҳат ба истироҳат ва натиҷагирӣ даронҷо;

-саёҳатифодагарихуруҷазмамлакат(минтақа) –е, ки ҷоизистидоимӣмаҳсубмеёбад;

-майлу хоҳишисафаритуристонбамарказҳоигуногунитуристӣмасрафгаривақтастваин муайянкунандаи он аст, ки пас аз муҳлатимуайян(рӯзҳо, ҳафта, моҳ) ба диёри аслии хеш баргарданд;

-саёҳатиншаклифаъолиятест, ки бидуни ҷоиистиқоматидоимӣдармарказҳоитуристӣбомақсадҳоигуногун, табобат, солимгардониибадан,куҳгардӣ, варзиш, дидгоҳиилмӣ, динӣ, фарҳангӣ,симрозиумҳобофаъолиятибадастоварданимаблағроҳандозӣмегардад.

Туризм шаклифаъолиятест, ки рушди он аз дороии молиявӣвазахираҳоимуваққатииистеъмолкунандагони хадамотитуриствобаста аст. Зикр кардан ҷоизаст, кисабабиасосиисайриодамонинфориғбуданазфаъолиятикорӣвадигарпроблемаҳоирӯзмарроиҳаётмебошад.

Яке аз омилҳоимуҳимтариндариқтисоди туризм ин ақидаест, киякқисмидаромадазтуристондармарказҳоитуристӣсарфгардида, қисмидигарҳангомисайрнамудантуристонхароҷотмегардад. Боинкишофёбиитуризмдарҷаҳонимуосир, бахусусдарсатҳибайналмилалӣваботашаккулёбииташкилотҳои байналмилалии туристӣзаруриятиягонагииифодаиқабулгардидаимафҳумитуризмбамиёномадааст.Мувофиқиифодаирасмие, киазҷонибиСММсоли 1954 қабулгардидааст‘’Туризм- инистироҳатифаъол, барқароркуниисаломатӣ, ташаккулиҷисмонииинсон, вобастабаберун будан аз макони аслии хеш мебошад.’’

Дар конфронси умумиҷаҳонӣоидбатуризм (Мадридсоли 1987) туризмҳамчуннамудиистироҳатифаъолмаънидодгардида, саёҳатбомақсадишиносоӣбоинёонминтақа, кишварҳоинавботобишиунсурҳоиварзишӣтаҷассум ёфтааст. Қайдкарданбамавридаст, кисафарҳоитуристӣбориояихусусиятҳоимуваққатӣ(бешазякшабонарӯз) вафазоӣ(ивазнамуданимаконизист) амалӣмегардад. Азнигоҳииҷтимоӣ- фарҳангӣбошад, туризмфаъолиятихосибайнишахсӣбашуморрафта, даршароитиҷаҳонишавиихаётиҷомеамуносибатҳои миллатҳоромуътадилмегардонад.

Туризм ҳамчунсоҳаииқтисодӣмиллӣбуда, таҷассумгаришаклҳоигуногунифароғатӣвафаъолиятииҷтимоӣ- фарҳангииодамонбашумормеравад, кибароитаъминотиталаботбавуҷудомадаиистеъмолкунандагон маҳсулотитуристӣвахадамотионропешниҳодменамояд. Мақсадиасосиитуризминбеҳбудӣбахшиданбасаломатииҷисмониюрӯҳииодамонбуда, вазифаҳоииқтисодиюиҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ,итилоотӣвамаданироиҷроменамояд.Туризмҳамчун содиротию воридотиро бо назардошти хадамот иҷронамуда, хусусиятисодиротиноайёнродарбармегирад.Дарравандирушдитуризмтаълимотигуногуниинмафҳумновобастабачунинталаботҳобавуҷудомадааст. Тағйиримаконизист,дарҳолатимазкурсуханоидибасайр меравад, ки хориҷазмуҳитимуқаррарӣсуратмегирад, аммоашхосе, киҳамарӯза миёни маҳаллизистбаҷоикорётаҳсилсафармекунанд, туристҳисобнамеёёбанд, зероинсайрҳохориҷазмуҳитизистанҷомнамегиранд.

Пардохти музд аз сарчашмаҳоимакони ташриф моҳиятиинталаботдаронаст, кифаъолиятисайркунандаазсарчашмаҳоимаҳаллиташрифӣбасифатимуздпардохтнагардад. Даринҳолатонҳамчунмуҳоҷиримеҳнатӣшинохтамешавад. Ин

талабот на танҳобатуризмибайналхалқӣ ,балкибатуризмидохилӣ низ шабоҳатдорад.

Бисёре аз коршиносони ватанӣвамахсусанхориҷӣтуризмроазназарисистемавӣбаҳомедиҳанд.

Модели туризм ҳамчунсистема

Минтақаҳои тавлидкунандаи туристон

Минтақаҳои фарогирии туристон

Туристони дохилӣ

(вурудӣ)

Туристони

хуруҷӣ

Минтақаи

транзитӣ

Мувофиқи консепсияи Н.Лейпер туризм аз чунин унсурҳоиасосӣиборат аст: унсури географӣ, худитуристонваиндустрияитуризм.

Туризм

Унсурҳои географӣ

-Мавқеи географӣ

-релеф

-олами наботот ҳайвонот

-боғҳои миллӣ

-баҳру уқёнусҳо

- Пиряхҳои материкӣ

Ва куҳӣ

Индустрияи туризм

Меҳмонхонахо ,армуғонхо,нақлиет ,тарабхонахо,истироҳатгоҳҳо, истеҳсоли таҷҳизотҳои туристӣ, арзаю тақозои туристӣ ва

ғайра

турист

-зкотурист

-фарҳангӣ

-фароғатӣ

-шиносоӣ

-дилхушӣ

-тиҷоратӣ

-айёдати динӣ

-варзишӣ

Бархе аз коршиносони иқтисодчӣбаронақидаанд, киҷавҳаритавлидкунандаитуризмиқтидорииқтисодӣбаҳисобмеравад, валезикркарданҷоизаст,киинҳудудҳомарказҳоисаноатии инкишофёфта ва ё аз нигоҳииқтисодиирушднамуданетанд.Танҳоунсурҳоигеографӣбоиситашкилварушдиинфрасохтори туризм мегардад.

Чуно бибоннчи соҳилибаҳрҳо, ҳудудибибонҳо, минтақаҳоибаландкуҳназдишаршараҳо, ёдгориҳоитабииютаърихӣвақараҷойҳоянд, ки онҷоистеҳсолотинеъматҳоимоддӣғайриимконаствамаҳзҳасттиунсурҳоиномбурдаигеографӣпоягузорирушдитуризмгардида , иқтисодиминтақаёмамлакатротарақӣмедиҳад.

Масъалан: Непал аз ҳисобитуризмикуҳнавардиЛивия, Тунис, Миср, Яман, Мароко ва ғайраазҳисобитуризмисафарӣвасоҳилӣҳамасоласадҳо, миллионҳодолариамрикоидаромадбадастмеоранд.Туризмҳамчуномилирушдииқтисодимиллӣбаҳисобрафта, ҳамзамонметавонандбидуниҳисобгириэҳтимолиятиоқибатҳоиманфиробаамалорад.Туризмҳамчунмасъалаииқтисодӣтавассутиарзаютақозоитуристимуайянмегардадваталаботитуристонробаасосӣ, махсусваиловагӣ:Ин вазифа қобилиятикоришуғлиаҳолӣвадаромадротаъминменамояд. Дартаркибихоҷагиихалқиҷаҳонитуризмазруидаромаднокибаъд аз истихроҷукоркардинефтмақомидуюмроишғолменамояд. Инсоҳа 6% шуғликориродарҷаҳонташкилмедиҳад.Вазифаимазкурдаронифодамегардад, кидарбаробариистироҳат, одамонқобилиятизеҳниюмеҳнатиихешробарқарорменамояндваиннафақатаҳмиятииҷтимоӣ, балкисамараимустақимииқтисодиробабормеоранд. Туризмбарушдимуносибатҳоииқтисодиибайналмилалимусоидатнамуда, боиситашаккулиякқаторсозмонҳоваитиҳодияибайналмилалии,байниҳукумативағайридавлатӣмегардад. Зикркарданҷоизаст, ки барои муайян намудани моҳиятитуризмкифояасттокифаъолиятитуристиробасесамттақсимнамоем:

* Аввалан туризмро ҳамчуншаклифаъолиятифароғатӣ , истироҳатӣфаҳмиданмумкинаст;
* Шакли махсуси тиҷорат: бамонандимаҷмуисоҳаҳое, кибахизматрасониитуристон махсус гардонида шудааст мебошад;
* Туризм бахши фаъолияти муассисаҳовасоҳаҳоихизматрасонию истеҳсолӣ, моддӣ, иқтисодӣ, кибабозоритуристӣхизматмерасонад;

Моҳиятифаъолиятитуристӣ

Фаъолиятитуристӣ

туризмро ҳамчун шакли фаъолияти фароғатӣ , истироҳатӣ фаҳмидан мумкин аст;

фаъолияти муассисаҳо ва соҳаҳои хизматрасонию истеҳсолӣ, моддӣ, иқтисодӣ, ки ба бозори туристӣ хизмат мерасонад;

Шакли махсуси тиҷорат: ба монанди маҷмуи соҳаҳое, ки ба хизматрасонии туристон махсус гардонида шудааст мебошад

Туризм дар таркиби иқтисодиётиаксаридавлатҳоҳамчунякеазсоҳаҳоиасосӣмаҳсубёфта, оншуғлиаҳолиимаҳалротаъминменамояд, кибоисибанднамуданимеҳмонхонаҳовамеҳмонсароҳо , тарабхонаҳо, чорабиниҳоитамошобобватиҷоратӣмешавад, кисабабиворидшавии асъори хориҷӣмегардад.Туризмбаистифодаизахираҳоитуристиимаҳалӣ ва минтақавӣасоснокгардида, бамаҳалимавҷудавадавлатдаромадикалонииқтисодӣмеорад.

Нақшитуризмдартаҷрибаиҷаҳонӣпайвастамеафзояд. Айниҳолтуризмякеазсоҳаҳоибузургу сердаромад ва зина ба зина рушдёбанда ба ҳисобрафтаазруинишондиҳандаҳоидаромаднокибадазистихроҷвакоркардинефтмақомидуюмроишғолнамудааст. МувофиқимаълумотҳоиташкилотиумумиҷаҳониитуристииСММтуризм 10%-игардишиистеҳсолиюхадамотиибозори ҷаҳониротаъминменамояд.

Ба соҳаитуризм 6%-имаҷмуимаҳсулотимиллииҷаҳонӣ, 7%-исармояиҷаҳонӣвааз 16\1 ҷоикорӣ, 11%-ихароҷотҳоиистеъмолии

Ҷаҳонӣ ва 5%-и маблағҳоиазандозворидшуда, ростмеояд.Боиситазаккураст, китуризмчуниномилҳои берунаро дарк намуда, он худ аз худ таъсири назаррас ба вазъияти иқтисодӣ, сиёсӣ, экологӣ,иҷтимоӣвафарҳангииҳамонкишварҳомерасонад.

Аҳмиятисиёсиитуризм ,махсусанбайналмилалӣбоисибаҳамназдикшавӣ, табодулиназарбайнисокиноникишварҳоваминтақаҳоимухталифмегардад.Туризмметавонадбабарқароршавииробитамиёнимиллатҳомусоидатнамуда, баҳамкорииосоиштазаминамегузорад ва сабаби истиқрорисулҳмегардад.

Барои ҳаряккишвараҳмиятииқтисодиитуризмзарурбуда, оннафақатнақшипешниҳодихадамотбалкиистеъмолкунандаиҷузъҳоиҷудогонаихизматрасонӣбашумормеравад. Чунинмаънидодкарданимасоилитуризмякчандмафҳумҳоробамонанди: бозоритуристи , талаботутаклифотитуристӣвахадамотитуристиробавуҷудмеорад. Дарбаробариин бояд зикр намуд, ки туризм ғайримутақиманбасоҳаҳоиҳоётииқтисодӣтаъсиррасонидаондаршаклҳоигуногунзоҳирмегардад.

Ба ақидаиаксаримуҳақиқон , туризмфарогири 4-самтитаъсиррасонӣмебошад, яъне : иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣвагуманитариродар бар мегирад. Тавре ки олимони англис Ҷ. ҲоловейваКристобақайдменамоянд, кисамтиасосиитаъсиритуризмиқтисодиётмаҳсубмеёбад, зеротуризмбасифатисуръатбахширушдииқтисодикишварваминтақаҳобаромаднамуда , ҳамзамонхуднизсоҳаизудинкишофёбанда ва ояндадор маҳсубмеёбад.

Аҳмиятииқтисодиитуризмпешазҳамадарталаботҳоватақозоитуристӣбаёнмегардад. Талаботҳоиасосиитуристӣасосанбасегуруҳҷудомешаванд: асосӣ, махсусваиловагӣ.Баталаботҳоиасосиитуристонсафаритуристиҷойгиркунонии меҳмонхонаҳоихизматрасон, нақлиётӣвағизодохилмешаванд.Талаботҳоимахсусбошад, дарниёзватабобат, фароғатвағайразоҳирмегардад. Талаботҳоидигаритуристииловагӣазҷонибимуассисаҳоихизматрасонӣсавдовафарҳангӣтаъминмегардад.

Барои рушди устувори туризм фаъолияти хоҷагиикишварёминтақатанзиммегардад, яънедаромадимуассисаҳоисоҳаитуристӣмеафзояд, рушдибахшиихизматрасонӣтанзиммегардад, талаботбамолухадамотитуристиминтақаимуайянинкишоф меёбад ва гардиши мол рӯбатаназулмениҳад. Туризмбаинкишофиинфрасохторимаҳалӣмусоидатнамуда, боисипайдоишиҷойҳоикорӣгардида, батанзимисоҳаихизматрасонӣтаъсирмнрасонад.

Боиси тазаккур аст, ки туризм ба тариқимустақимвағайримустақимбаиқтисодиётидавлат ё минтақатаъсирмерасонад.

Таъсири мустақимдаронзоҳирмегардад, киазҳисобихараҷотитуристонбароихаридимолухадамотдаромаднокимамлакатёминтақаафзунгашта, ғаннӣгардонии буҷаазҳисобиандоз, боҷухироҷвадигарнавъҳоипардохтимуассисаҳоитуристӣ таъмин мегардад. Маъмул аст, ки даромад аз туризм воридоти дар аксари давлатҳоитарақикардадубаробарзиёдазсавдоибайналмилалииметталҳоисиёҳурангамебошад.

Даромад аз ҳисобитуризмдарнатиҷаихароҷотҳоитуристонташакулёфта, оназ маҷмуиумумиихароҷотҳоиистеъмолӣкидарнатиҷаипешниҳодазҷонибиширкатҳоитуристӣбаамалмеояд, вобастааст.Инпардохтҳоимаҷмуисафарҳо, пакетихизматрасонибаистироҳатусайр,ҷойгиркунонӣ, ғизованушоба, нақлиёт, шаклҳоифаъолиятирекреатсионӣ ва ғайраро дарбар мегирад. Маблағк , китуристондарҷоиташрифотиихудхарҷменамояндбабаландшавиидаромадииқтисодиинатанҳоҳамонминтақа, балкитамомимамлакатшароитирушдрофароҳаммеорад. Сатҳиғайримустақилитуризмдариқтисодиётидавлатдарсамараи такроран хариди молу хадамот дар давраи муайян ва ҷоимуайянзоҳирмегардад. Чунинпадидаросамараи муптилликатсионӣёмултиппикаторменоманд. Омезишитаъсири мустақимуғайримустақимитуризмбоисирушдииқтисодииминтақаёкишвармегардад.

Тавозуни пардохт метавонанд мусбӣваёманфӣбошад.Бақияимусбиитавозунипардохтдартуризмрушдидаромадимамлакат(минтақаро) азтуризмтаъминменамояд.Дарҳолатитавозуниманфӣхориҷгардии сармоя аз давлат ба амал меояд.Тавозуни мусбӣбаонкишварҳое хос мебошад, ки онҳодарбозорибайналмиллалитуристибаиқтидоритабиитуристӣватаърихию фарҳангӣшуҳратёргардидаандваинчуниндороиинфрасохторирушдёфтаитуристӣмебошад. БаиндавлатҳоиИспания, Италия, ИМА,Туркия, Миср,Фаронса,Тунис,Тайланд,Юнон ва ҳамаикишварҳоиҳавзаибаҳриКарибвағайраҳодохиланд.

Тавозуни манфӣбакишварҳоихосмебошад, китавозуниманфӣбошад,кибакишварҳоиростмеояд, кидороисатҳибаландирушдииҷтимоӣваиқтисодӣмебошад. Баинкишварҳо: Олмон, Чопон, БританияиКабир, Шветсия,Белгия , Канада,Норвегия, Ҳоланд, Даниявағайраҳошомиланд.

Туризм дар рушди минтақавӣаҳамиятихосаерокасбнамудааст.Ташкилимуассисаҳоитуристӣдарминтақаҳоигуногунбоисисуръатбахшиирушдииқтимодӣмегардад. Чунончионвабаташкилиҷойҳоикориииловагӣтаваҷуҳваҳифзитабиатимаҳалвамеросифарҳангиютаърихӣғайразинтуризмметавонадпасомадҳоиманфирониздарминтақабавуҷудорад. (Азонҷумлабоисивайроншавииэкосистема, нобудгардииёдгориҳоитабии,оламиҳайвонотинодирвағайра мегардад). Дар ҷаҳонимуоссир туризм шакли индустиариро доро мебошад, яъне: Дар шакли хизматрасонӣваонзахиранамудаинтиқолнизнамегардад;- хусусиятибаландисамаранокӣваҷубронкунониисармояродорад;-Онпешоҳангииазхуднамоиихоҷагдорииноҳияҳои нав мебошад;- ба сифати воситаи самараноки ҳифзитабиатвамеросифарҳангӣхизматменамояд;-боҳамаисояҳоихоҷагӣвашаклҳоифаъолиятиинсоналоқамандмебошад. Таносубитаснифотитавозунипардохтдардавлатҳоиҷудогона:

Таснифоти тавозуни падохт аз туризм дар

Як қатор мамлакатҳо

Тавозуни мусбӣ(+)

Испания- Миср

-ИМА- Фаронса

-Туркия- Юнон

Ва ғайра

Тавозуни манфӣ(-)

- Олмон - Канада

-Ҷопон -

- - Ҳоланд

Британияи Кабир

- Шветсия - Белгия ва ғ.

Опон-

Чи тавре, ки дар боло зикр кардаем туризм ҳамчунсоҳаиафзалиятнокитаркибихоҷагиихалқиҷаҳонбашуморрафта, якеазомилҳоиасосииростнамуданишиддатибекоридарҷаҳонимуосиргардидааст. Мувофиқипешгуйиҳо меъдоди нафароне, ки ба соҳаитуризмфарогиршавандадарбархеаздавлатҳомахсусанмамлакатҳоиАврупометавонадто 200% афзунгардад.

Дурнамои ташкили шумораи ҷойҳоикорӣдаркишварҳоиАврупоӣ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Давлатҳо | Ояндабинии шумораи ташкили ҷойҳоикории(боҳазор нафар барои соли 2015) |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 | Туркия  Олмон  Британияи Кабир  Испания  Италия  Фаронса  Росия  Ҳоланд  Юнон  Португалия  Белгия  Финландия | 951  500  320  300  254  190  140-148  90  60  50  49  46 |

Гузашта аз ин бо инкишофи туризм талабот бе мутахассисони соҳибкасб, киметавонандбаафзуншавиисамаранокиииқтисодиифаъолиятитуристӣмусоидатнамояндафзунмегарданд.

1.2.ИқтисдоритуристииҶ.Твабаҳоииқтисодиион

ИқтидоритуристииҶ.Ттамомимасоилизахираҳоитуристӣваинфрасохтоитуристиродарбармегирад, кибаонҳоёдгориҳоитаърихӣ, фарҳангӣ, унсурҳоитабиӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, соҳилидарёҳо, куҳҳо, табиатинотакрор, оламиҳайвонотунубототваамсолиинҳошомилмебошанд.

Иқтидоритуристииҳудуд(минтақа) шартимуҳимирушдитуризммебошад, кионазруйифарогирӣбасатҳиҷаҳонӣ, мамлакат, ноҳиявамавзеъҷудомешаванд.

Зери мафҳумииқтидоритуристӣмаҷмуиҳамаиунсурҳоитабиӣ, фарҳангӣ,таърихӣваиқтисодиюиҷтимоӣфаҳмида мешавад, ки он барои фаъолияти туристӣдарҳудудимуайянпешниҳодмегардад. Баъзаниқтидорҳоитуристиродармуносибатибайнидалелӣватахминиимиқдоритуристоншарҳмедиҳандваазинхотиринназаримочандондурустнест. Иқтидоритуристииҳудудвобаста ба маърифати иҷтимоӣ,фарҳангӣхелетағйирёбандаанд. Зерииқтидоритуристӣмафҳумишароитваомилҳоирушдифаъолиятитуритӣфаҳмидамешаванд. Баақидаибаъзекоршиносонмафҳумиарзишҳоитуристӣмаъноизахираҳоитуристӣёиқтидориҳоитуристӣрекриатсионииҳудудро дорад. Аз руи миҷозихудонҳо пайдоиши гуногунранг дошта, қисмиондороихусусиятитабиӣбуда, қисмидигардарнатиҷаифаъолиятиинсонбаамаломадааст, яънебатарзисунъӣофаридашудааст.

Сохтори иқтисдоритуристииҳудуд(минтақа)

Иқтидори туристии ҳудуд

Иҷтимоӣ иқтисодӣ

Захираҳои туристӣ

табиӣ

Инфрасохтори туризм

-Инфрасохториҷойгиркунӣ

-инф-ри маводи ғизоӣ

-инф-ри нақлиётӣ

-инф-ри фароғат ва саргармӣ

-Табобатӣ

-Ҳайвонотӣ

-Иқлимӣ

-Орографӣ

-Гидрологӣ

-Дармонӣ ва ғ

-Меҳнатӣ

-Иттилоотӣ

-Идоравӣ

-моддӣ

Фарҳагӣ

таърихӣ

Аз сохтори иқтидорҳои туристӣбамомаълумаст, кииқтидорҳоитуристӣ, захираҳоитуристӣбаинфрасохторитуристиродарбармегирад.Захираҳоитуристӣаз 3- гуруҳиасосӣтаркибёфтааст:

* табиӣ
* фарҳангӣ, таърихӣ;
* иҷтимоӣ- иқтисодӣ;

Ба инфрасохтори туристӣ, унсурҳоииттилоотӣ, меҳнатӣ, молиявӣ, моддиютехникӣ, идоравӣвағайрашомиланд. Захираҳоитуристиюрекреатсионӣбароиидораитуризмаҳмиятиаввалиндараҷадорадваонтиҷоратитуристиродаринёонминтақаташаккулмедиҳад. Маҳз онҳоасосирушдибосуботибизнеситуристироташкилкарда, хусусиятихоситуризмродарминтақамуайянменамоянд.Ғайразинбасифатизербинобароиистеҳсолимаҳсулотитуристӣхизматменамоянд. Базахираҳоитуристиюрекреатсионӣинҳо: табиӣ, таърихӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, моддӣ-техникӣвамеҳнатӣшомиланд.

Баҳодиҳӣиқтидорҳоитуристӣварекриатсионииҳудуд(минтақа), якеаззаминаҳоиасосӣтарақиётитуризмбаҳисобмеравад. Таҳлилиҳамаҷонибаиҳудудбодороииқтидорҳоизиёдитабиизахиравӣдарасосӣистифодаи меътоддологӣчунинроҳиистифодаионҳоропешниҳодменамояд. Баҳудудҳорекриатсионӣякқаторхосиятҳоронисбат медиҳанд:

* Сатҳизахираҳоитабииирекриатсионӣ;
* Иқтидорҳоионҳо;
* Ягонагии табии ва иқтисод;
* Пайвасти будани талаботи имруз ва фардо;

Аз нуқтаиназарибарқароркуниисаломатииинсонваҳолати равонӣ, ҷисмонӣ, эҳсосотӣвағайразахираҳоирекриатсионӣбашумормераванд.Якеазомилҳоимуҳимбароиинсоназруисифати фароғатмуайянмегардад.Аҳмиятирекриатсионӣинёонҳудудвобастабадараҷаиҳарорати ҳавзҳоикушодгуногунҷабҳабуда,якеазомилҳоимуҳим,майдониакваторияҳоимонеаҳоитабииидарёӣ,сифатиобинӯшокӣвагуногунрангииобҳоимаданӣмаҳсубмеёбад.Бояд қайднамуд,кидороизахираҳоигеоландгиафтибахудхос,иқлимимуносиб, набототуҳайвоноти гуногун муҳитиэкологӣ,обҳоимусафовамавҷудиятиобҳоимаданиюгаромбаҳосифатииқтидорҳоитабиирекриатсионӣмуайянменамояд.

Дар мисоли минтақаитуристиюрекриатсионӣВарзобқайднамуданбамавридаст, кидармавсимиҷушухурушиистироҳатдаряк шабонарӯзбаҳаргектарбаҳисобимиёнато 10-15 нафар турист рост меояд, ки ин аз нишондиҳандаимиёнаиҷаҳонӣзиёдтараст. АзинхотирвайроншавиимуҳитиэкологииминтақаитуристиВарзоб, боисионгаштааст,киасландарпоёнобтояк млн нафар аз он истеъмол мекунанд, ки ин боиси пайдоиши бемориҳоисирояткунандазаминафароҳамовардааст.

Туризм ҳамчунсоҳаихоҷагидоритамоюлбаистифодаизахираҳоитабиӣватаърихиюфарҳангӣдорад: масалан: меҳнатикормандонисоҳаитуризмнатабиатуфарҳангбалкибаинсон, яъне барои барқарорнамойиинерӯиҷисмонӣ, равон, маърифатнокиравонгардидааст.Таҷрибаҳонишонмедиҳанд, киагаринсонтӯлиҳафтаистироҳатихешроберуназ муҳитишаҳрӣ, яънедарбағалитабиатгузаронад, самаранокимеҳнатиӯ 15-20% инкишофмеёбад.

Захираҳоитуристӣғановатимиллӣмаҳсубмеёбанд,аммоқисмиазонҳобаобьектҳоимоҳиятиҷаҳонӣдошташомиланд. ЧунинномгуроЮнескобозтаъдидменамояд. ДарҶ.Тбаингунаобектҳошаҳриқадимаи Саразм, ки таърихи беш аз 5000ҳсоладорад,тахтисангин,Ҳулбук ,аҷинатеппа,қалаиҲисорвағайрадохилмебошанд.

Кулли ёдгориҳоибостонӣваобьектҳоитабиӣзериҳимояидавлатқарордорандвабароинигаҳдориюҳифзиёдгориҳоидороиаҳамиятиҷаҳонидошта, азҷонибиСММҳамасоламаблағҳоимуайянҷудокардамешавад.

Хусусиятҳоимахсусизахираҳоитуристӣтомият, афзоишёбанда,ғунҷоишӣ, эътимоднокӣ, ҷаззобият, устуворӣвағайрамаҳсубмеёбад.

Томият- алоқамандииҳамаизахираҳобамонандисарватҳоитабиӣ, таъриҳӣ, фарҳангӣваобьектҳоихӯрокиумум, хоҷагиимеҳмонхонавӣ, нақлиётӣвағайра.

Ғунҷоишӣ- имкониятишомилнамуданизахираҳоидигарбахшҳоииқтисодӣ, кибатуризм алоқаизичнадорад(мисол: саноат, кишоварзӣ, савдовағайра).

Устувории захираҳоитуристӣдармиқёсииқтисодимиллӣ, китавозунииқтисодировайрон намекунад, яъне дар индустрияи туристӣоншароитҳовасарватҳоитабииеистифодашудаанд, ки аз ҷонибидигарбахшҳоихоҷагиҳоистифоданамешаванд.

Эътимоднокӣ- дарбахшитуризмдарнавбатиаввалбашароитҳоииҷтимоиюсиёсӣвобастааст.

Ҷаззобият – манзараҳоинотакрориқаторкӯҳҳо, кӯлударёҳо,обанборҳочашмаҳоимаъданӣ, хусусиятиасосиизахираҳоитуристӣбаҳособмеравад. Маҳзҳаминхусусиятивоситаиҳамоишитуристӣмебошад.

Нотакрории обьектҳоитуристӣметавонад ҳавасмандииинсонробедор намояд.

Арзишҳоимаърифатӣ- робитаиобьектҳобосубьектимушаххаситаърихӣ,ҳаётвафаъолиятиашхосимашҳур.

Фаъолияти ашхоси рекриатсионӣ- имкониятиистифодаиоқилонаиобьектҳоитуристӣбароиташкилиистироҳатвасолимгардонии туристон.

Шуҳратмандӣ–маъмулбуданиобьектҳоитуристӣмиёнитуристон.

-Ғайримуқаррарӣ- дараҷаигуногунрангииобьектҳоитуристонварекриатсионӣғайриоддӣбуданионҳонисбатбашароитизистидоимиитуристон.

Нигаҳдошт- ҳолатиобьектҳоваомоданамуданиҳудудҳоитуристӣварекриатсионӣдароиташкилуқабулитуристон.

Хусусиятҳоимаърифатииҳудудбаобьектҳоитабиӣваиҷтимоию фарҳангӣвобастааст.М: ёдгориҳоимаърифатиюфарҳангӣ, осорхонаҳо, хусусиятҳоимиллӣваанъанаҳоиаҳолӣ, обьектҳоинотакроритабиат, фарҳанг, саноатвағайра.

Ҳамаизахираҳоикомплексҳоиҳудудиитуристӣбаз- гуруҳҷудомешванд, яънетабиӣ(иқлим,захираҳоиоб, чашмаҳоимаъданӣ, гилҳоитабобатӣ, релеф, ғорҳо, оламирастаниётваҳайвонот, ёдгориҳоитабиӣванотакрор), фарҳангӣ- таърихӣ(осорхонаҳо, этонграфӣ, намоишгоҳҳо, театрҳо, хусусиятҳоитаърихӣ, ёдгориҳоимеъморӣ, фолкор, марказҳоиҳунарҳоидастӣ) ваиҷтимоӣ- иқтисодӣ(дастрасииҳудудинақлиётӣва сатҳирушдитабақаинақлиётӣ, мавқеииқтисодӣгеографӣ, сатҳирушдииқтисодииҳудуд, сатҳи таъминоти хизматрасонии аҳолӣ, захираҳоимеҳнатӣхусусиятиаҳолӣ).

Дар маҷмӯъзахираҳоитуристӣзаминагузориифазоӣташкилитуризмдарҳудудҳоимуайянбашуморрафта, истифодаиоқилонаиинзаҳираҳобаҳудудҳоиалоҳидатаъсиримуфидмерасонад.

Комплексҳоитуристӣ- инмаҷмӯихосишаҳрсозӣ, киазиншоотҳоитуристӣбоназардоштимуттаҳидиимеъморӣ, дарфазоиягонаиташаккулихизматрасонӣ, мебошад.Инчунинзиёдаазякҳазорҷой, кибоякбарномаонҷоромуттаҳиднамудаанд, фаҳмидамешавад. Бамонанди табобат, солимгардонӣ, истироҳат, мулоқотикорӣвадигарчорабиниҳо.

Обьектҳоитуристӣ: маҷмӯииншоотҳоитуристиемебошад, кибароиамалинамоиибарномаҳоимахсусихизматрасонии туристӣравонагардидаанд. МинтақаҳоитуристӣварекреатсионииҚайроқум, Ҳисор, Ромит, обигарм, Гармчашма таҷрибаиҷаҳонӣсохтмонҳоигуногунобьектҳоитуристиромуаррифӣнамудааст.Чунончи:комплекситуристииШарм-ал-шайх(Миср), Хургада(Миср), Пхукет(Тайланд), Пиренсӣ,Руселион(Испания-Фаронса),Гоа(Ҳиндустон) вағайра. Инмаҷмааҳобоиси таснифоти комплекси туристӣмегарданд.

Дар мисоли Ҷ.Тгуфтанҷоизаст, кивобастаба шароити кӯҳӣбуданиҳудудташкилимарказҳоитуристӣхусусиятибахудхосдорад, яънемеъёриғунҷоишдарякмарказитуристие, кидарводиидарё, кулёводиҳоибайникӯҳӣ ташкил мегардад,набояд аз 500нафар зиёд бошад.Дар акси ҳол дар ин ҳудудҳофарсоишиэкосистемаҳобачашммерасад.Комплексҳоитуристӣ- иннатанҳобино,иншоотваёҳамаихусусиятҳоигардишгарӣ, табобатӣ,истироҳатӣ, таърихиюфарҳангӣ, манзараҳоизебоитабиӣ мебошад.

Шабакаи турист ­– ин маҷмӯиҷойгиркуниимуассисаҳоитуристӣбамонандитуристӣтабобатӣистироҳатиюсолимгардонӣ, варзишивамаърифатидармамлакат(вилоят, ноҳиямебошад). Нишондиҳандаиасосиирушдишабакаитуристӣзичиимуассисаҳоитуристӣ, ки баробар ба миқдориҷой(баҳазкмростмеояд) мебошад. Вобастабаинҳудудҳобарушдёфта, миёнавасусттарақикардаҷудомешаванд. Омилиасосиимуаянкунандаирушдифаъолиятитуристӣбазаимоддӣмаҳсубмеёбад. Базаимоддӣтуризммаҷмӯиунсурҳоимоддӣваҷиҳозии қуввваҳоиистеҳсолкунанда, киларравандиистеҳсолӣхизматрасониимоддӣистифодамегардад. Башумормеравад.

Хоҷагиҳоитуристӣбаякчандзерсоҳаҳояънеосоишгоҳҳо, осоишгоҳ- солимгардонӣ, табобативубеҳдоштӣхонаистироҳатгоҳ, пансионаҳовабазаҳоиистироҳатӣҷудомешаванд.

Осоишгоҳҳодороибазаимоддӣрушдёфтабуда, ҳамзамонҳудудивасеъроишғолнамудаанд, кибасеминтақаиасосӣяънехоҷагидорӣ, табобатӣвачорабиниҳоифароғатиюфарҳангӣҷудомешаванд. Муҳимтпринионтабобатӣбуда, дархудбиноҳои хобгоҳватабобатӣ, комплексҳоиварзишиизимистонавутобистона, марказҳоидилхуши, манзараҳоидилфиреброфарогирмебошад.

Дар ҶТосоишгоҳҳодарҳудудҳоеташкилёфтаанд, кидороизахираҳоигуногунрангиталаботиитабиӣмебошанд. ЧунончӣосоишгоҳҳоиХоҷаобигарм, Обигарм, Шоҳамбарӣ, Гармчашма, Зумрад, Зайронвағайра.

Дар миқёсикишварҳоиаъзоиМДМбошад, ингунаосоишгоҳҳобештардарҳудудиҷумҳуриҳоиҚафқоз(Озарбойҷон, Гурҷистон, Арманистон), соҳилибаҳриСиёҳ,нимҷазираиКамчаткабештарҷойгиркарда шудааст.

Шабакаи муассисаҳоиистироҳатӣ, хонаистироҳатҳо,пансионатҳовапойгоҳҳоибаза, истироҳатродарбармегирад.Ҳадафиасосиимуассисаҳоиистироҳатӣинташкилнамуданиистироҳат, солимгардонӣваталаботимардумикишвармебошад.ДарзамонисобиқИШ, иттифоқикасабамуайянкунандаи ташаккули ин шакл ба шумор меравад. Ҳолобошаддаррадифиташкилотҳоииттифоқҳоикасабаамалитамомииншаклиистироҳатуталаботазҷонибиширкатҳоитуристӣ, худишаҳрвандонвакорхонаҳоифаъолияташонгуногунроҳандозӣмегардад.

Муассисаҳоитуристӣнамудҳоигуногунимеҳмонхонаҳорониздарбармегирад. Аввалинмеҳмонхонаҳо(корвонсаройҳо) ҳанӯз 2ҳазпешазмелоддартамаддуниқадимииШарқпайдошудаанд.БомуруризамондарЮнониқадимваРимиқадиммеҳмонхонаюмеҳмонсаройҳо арзи ҳастӣнамудаанд, кибароихизматрасонӣбасавдогаронисафаркунанда , санъаткорон, зиёраткунандагонваҷаҳонгардонпешбинӣшудабуданд.

Дар замони муосир аз рӯйидараҷаи хизматрасонӣмеҳмонхонаҳоба 6-категорияиасосӣ, яънеЯкситораҳовашашситорадор тақсиммешавад. ИнгунамеҳмонхонаҳобахусуспанҷситорадордаркишварҳоиАврупо, АмрикоиШимолӣ, Чин , Ҷопон, МисруТуркияфаъолиятдоранд.Ҳамзамонмеҳмонхонаҳоазрӯйиандоза(ғунҷоиш) ба 4-категорияиасосӣтақсиммешавад:

-хурд(то 100-150 ҷой)

-миёна(аз 100 то 300-400 ҷойҳо)

-калон(аз 300 то600-1000 ҷой)

-бузург(зиёда аз 1000 ҷой)

Раванди ташаккулёбии ноҳияҳоитуристӣ, ҳадафиасосииноҳиябандиитуристӣ-азхуднамоишҳудудмебошад.Инравандхосиятидарозмуддатдорад, яънемуҳлатидурударозродарбар мегирад.Ба ақидаиолимирусД.ВНиколаенкоравандиташаккулёбииноҳияҳоитуристиюрекриатсионӣ 4 –марҳилародарбармегирад.

Марҳилаиаввал. Мавҷудиятиҳудудӣҳанӯзазхудкарданашуда, валедороимоҳиятистратегӣбоиқтидорҳоитуристиюрекреатсионӣ.

Марҳилаидуюм. Рушдибосуратиноҳияинавоғозмегардад. Даринмарҳилазахираҳоитуристииноҳияҳамчунзахираҳоипурарзишарзёбимегардад. Рекреатсияватуризмтеъдодизиёдиаҳолиробахудҷалбменамояд, кибаъданинодамонҳудудинавроҳамчунмаконизисти доимӣинтихобменамоянд. Баҳудудвоситаҳоихелебузургисармоявӣворидмегардад, инфрасохторитуристӣ-рекреатсиониитахасусӣбунёдмегарданд, кибахизматрасониитамомиаҳолииҳудудравонагардидааст.

Марҳилаисеюм. Ноҳиябасатҳибаландиазхуд намоии иҷтимоӣ-фарҳангӣмуваффақмешавад, аммоҳамзамондавраикоҳишёбииоммавиятитуристииноҳияоғозмегардад. Даринқаторидороиимоҳиятирекреатсионӣ, ҳамзамондигарбахшҳоииқтисодӣинкишофмеёбад.

Марҳилаичорум. Муътадилӣвагуногунтамоюлииноҳияи туристӣ, ноҳияибамарказиустуворитуристӣтабдилмеёбад.

Шумораи рекреатҳодарноҳияикоҳишёфтаватеъдодашонмуътадилмегардад. Ноҳиябамарказимуътадилирекреатсионӣтабдилмеёбад.

Ба рушди ноҳияҳоирекреатсионӣомилҳоигуногунмонандҳирушдииқтисодииҳудуд, дастрасиивоситаҳоинақлиётииҳудуддороиизахираҳоимеҳнатӣ, мавҷудиятинизомипаҳншавииаҳолӣтаъмириамиқмерасонад. Ташаккулёбииноҳияҳоирекриатсионӣдарасоситабиаттакя менамояд.

Ноҳиябандиирекриатсионӣ- интақсимбандииҳудудазрӯйипринсипиягонагиинишонаҳовахусусиятиистифодабариирекриатсионӣмебошад. Нишонаиасосииноҳиябандӣрекреатсионӣсатҳиазхуднамоиирекреатсионииҳудудвасохторифунксияирекреатсионӣ(табобатӣ, беҳдоштӣ, туристӣ, сайёҳатӣ) баҳисобмеравад.

Ноҳиябандӣ- равандиилмест, кибоомӯзишиташаккулёбииноҳиявобастааст.Ноҳиябандӣтариқиомӯзишисарватҳоиҷараёнимуқимӣилмӣ- амалӣбаҳисобмеравад.

Гузашт аз ин ҳарякнишонаиташаккулдиҳандаи ноҳия, танҳошароитҳоирушдитуризмродаринёонминтақаинъикосменамояд. Даринростобароибоҳододаниҳолатитуризмимуосирвадурнамоиирушдионбатаврикомплексӣомузишваташхисиистифодаирекриатсионииҳудудниҳоятанзарурмебошад, киинасоси ноҳиябандиирекриатсионироташкилмедиҳад. Дарбаробариинпринсипҳоиумумигографииноҳиябандӣ: обективӣ, бисёрҷамбавӣ, зинабандӣваконструктивӣбоядриояшавад.

Обьективӣ- баонмаъное, кинишонаҳоиташаккулдиҳандаиноҳиябатавриконкретитавсиф гардад.

Бисёрҷамбавӣ- (баҳоикомплексӣ) гуногуниинамудҳоитуризм, кибасоҳаитуристӣшомиластбаҳисобмеравад.

Зинабандӣ-имконмедиҳад, киҳудудикишварроба (онҳоробита) минтақаҳо, зерминтақаҳо, ноҳияҳо, зерноҳияҳотақсимнамуда, ки робитаи тарафайн ва тобеъият нишон диҳад.

Конструктивӣ-азрӯигузоштанивазифаҳоиноҳиябандӣмуайянкардамешавад.

Аз нигоҳииқтисодӣдармавридиноҳиябандӣфақатякфунксияиноҳия-хизматрасониитуристондидамешавадвадарноҳиябандиирекреатсионӣноҳияҳудудудеромуайянменамояд, киазрӯихусусиятдаронистифодаизахираҳоирекреатсионӣбаамалояд.

БобиII. Мукаммалгардонии истифодаи иқтидорҳои туристї дар Љумњурии Тољикистон

2.1.Тахлили вазьи муосири рушди туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Вазьи муосири рушди туризм дар ЧТ дар холати инкишофеби карор дорад.Аслан дар ЧТ бештвр туризми экологи муарифи шудааст,ки ба он тамоми куххо,табиат,манзарахои кухи,сохили дарехо,кулхо ва дигар мучизахои табиат дохил мешаванд.

Намудхои туризм,ки дар ЧТ айни хол вучуд доранд:

-туризми экологи

-туризми кухнаварди

-туризми саргарми

-шоптуризм

-туризми айедати ва дини шомиланд.

Ба сохаи туризм метавонад чунин унсурхо таьсири мусби расонанд,ки махз онхо барои инкишофи ин соха дар оянда мусоидат менамоянд ва туризмро ба яке аз сохахои сердаромад табдил медиханд,дохил мешаванд:дарехо (947),кулхо (130),чашмахо (зиеда аз 300- 400 то),пиряххо,едгорихои табии,таьрихи ва фарханги,маньмунгохо,богхои милли, минтакахои хифзшаванда ва парваришгохо.

Чи хеле ки ба мо маълум аст, Чумхурии Точикисчтон дар давраи муосир ба ташкилоти умумичахонии туристии шомил гардидааст. Аниктараш яъне 27 ноябри соли 2008 ба ин ташкилоти умумиичахони ворид гардидааст. Аз ин лихоз ин соха дар Точикистон нав инкишофёбанда мебошад. Ба ин ташкилоти бонуфузи чахони зиёда аз 154 давлати чахон шомил мебошанд.

Барои инкишофи сохаи туризм дар ЧТ як катор масьалахо ва саьнадхои меьёриву хукуки кабул шудаанд.Яне : «Конуни ЧТ дар бораи туризм 3 сентябри соли 1999», «Кансепсияи туризм солхои 2009-2019», «Барномаи сохаи туризм солхои 2009-2013» ва гайрахо.

Инчунин барои равнак ёфтани сохаи туризм дар чумхури як катор минтакахо хамчун минтакаи туристи эълон гардиданд, ки инхо ба шумор мераванд: Минтакаи туристии Ромит, минтакаи туристии Варзоб, минтакаи туристии Каратог, минтакаи туристии Балчувон (Сарихосор), минтакаи туристии Ширкент, минтакаи туристии Помир (Гарчашма), ва амсоли онхо, ки метавонанд рушди туризмро оянда дар кишвар инкишоф диханд.

Пеш аз хама барои чалб намудани сайёхон ба Чумхурии Точикистон бояд як катор масъалахоро барраси намоем:

- Бехатарии туристон

- амният ва нигох доштани моликияти туристон

- пешниход намудани хизматрасони оли дар сохаи сайёхи

- чойгиркунони туристон дар мехмонхонахо ва бустонсарохо

- таъмин кардани туристон бо накелиёти худи ширкат ё наклиёти ичорави барои аз як минтака ба минтакаи дигар интикол додани туристон ва гайрахо дохил мешаванд.

Дар холати ичро гардидани чунин масалахо мо метавонем туристонро ба кишварамон зиёд бигардонем ва рушди туризмро дар мамлакатамон амали намоенм.

Мувофики маълумотхои омории Кумитаи Чавонон Варзиш ва Сайёхи назди Хукумати Чумхури Точикистон ба каламрави мамлакат дар панчсоли охир ба микдори муайян туристон ворид гардиданд.

Нишондихандахои омории сохаи туризм оиди теъдоди туристонихориҷӣ дар солхои 2009-2013 ва ҷамбасти сехмохаи аввали соли 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номгуй | Соли 2009 | Соли 2010 | Соли 2011 | Соли 2012 | Соли 2013 | 1кв Соли 2014 |
| 1 | Ҷамъи шахрвандони хориҷие,ки мутобиқи маълумоти мақомоти сарҳади давлатӣ ба ҷумҳурӣ ворид шудаанд | 342000  нафар | 220000  нафар | 255000  нафар | 344000  нафар | 320012  нафар | 38673  нафар |
| 2 | Миқдори шаҳрвандони хориҷие, ки мутобиқи талаботи СУТ ба ҳайси турист арзёбӣ мегарданд. | 207000  нафар | 160000  нафар | 183000  нафар | 245000  нафар | 207911  нафар | 27207  нафар |

Дар бозори љањонии туристї Љумњурии Тољикистон сарфи назар аз иќтидори зарурї, мавќеи на он ќадар намоёнро ишѓол менамояд ва мувофиќан ба њиссаи мо ќисмати ночизи гардиши туризми љањонї рост меояд.

Тибќи нишондињандањои омории бозори туристї, дар давраи солњои 2000 то 2008 дар љумњурї тамоюли устувори баландшавии гардиши туристї ба назар мерасад (дар соли 2008 зиёда аз 450 њазор шањрвандони хориљї ба кишвар ташриф овардааст), ки ба он пеш аз њама вазъияти мўътадили сиёсати дохилї ва иљтимоию иќтисодии кишвар мусоидат менамояд.

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар шароити тањияи маводи туристии миллї дар заминаи ёдгорињои нодири осори фарњангию таърихї ва хусусиятњои табиию рекреатсионии љумњурї ва пешбурди самараноки он ба бозори љањонии хизматрасонии туристї, воридшавии бештари туристони хориљї ба Тољикистон таъмин карда мешавад.

Бинобар њамин босифат ташкил намудани чорабинињои тарѓиботї оид ба љалби туристони хориљї ва васеъ намудани арзњои мењмоннавозї, барои мустањкам кардани имиљи љумњурї њамчун кишвари туризми байналмилалї, мусоидат менамоянд.

Самтњои зерини туризм дар Љумњурии Тољикистон њамчун афзалиятнок арзёбї мегарданд:

- туризми табобати санаторию курортї ва истироњатї;

- кўњнавардї, туризми варзишї кўњию ва экологї;

- туризми таърихию омўзишї ва этнографї;

- туризми касбї;

- рафтинг (ќаиќронї дар дарьёњои кўњї);

- варзиши лижатозии кўњї;

- шикори туристии хориљї.

Омори туризми воридотї дар љумњурї шањодат медињад, ки вобаста ба хусусиятњои табиию рекреатсионии кишвар, аз љониби туристони хориљї афзалият ба навъњои туризми экологї, варзишї кўњї экстрималї дода мешавад. Бинобар ин лозим аст, ки кори самараноки хадамоти махсуси наљотдињї дар сохтори давлатии њолатњои фавќулода ба роњ монда шавад.

Ба рушди минбаъдаи туризми экологї дар Тољикистон имконоти њудудњои махсуси њифзшавандаи табиї, ки беш аз 22%-и ќаламрави Тољикистонро дарбар мегиранд, мусоидат менамоянд. Аз љумла, «Боѓи миллии Тољикистон», ки дорои экосистемањои нодири табиї ва њайвоноту набототи гуногуни љолиби диќќати туристони хориљї мебошад.

Иншооти самти санаторию курортї ва миќдори зиёди минтаќањои истироњатии хусусии кишвар, барои ташкили истироњат ва муолиљаи туристони дохилию хориљї заминаи хуб фароњам меоваранд.

Вусъат бахшидан ба рушди туризми дохилї дар баробари таќвияти мусбии он ба њифзи иљтимої (шуѓли ањолї), бобати љалби маблаѓгузорињои ватанию хориљї ба инфрасохтори туристї низ мусоидат менамояд.

Барои рушди туризми воридотї љумњурї дорои се фурудгоњи байналмилалї дар шањрњои Душанбе, Хуљанд ва Кўлоб мебошад, ки дар заминаи онњо њамасола њаљми парвозњои байналмилалї ба кишварњои гуногун васеъ гардида истодааст.

Доир ба роњњои алтернативї ќайд кардан лозим аст, ки дар ќаламрави кишвар аз шарќ ба ѓарб се шохаи роњњои оњан мегузарад, роњњои автомобилгарди љумњурї бошанд њамчун пайвандгари минтаќањои кишвар бо мамлакатњои Осиёи Марказї ва Чин, барои эњёи туризми «Шоњроњи Бузурги Абрешим» заминагузорї менамоянд.

Мувофиќи бањогузории коршиносони созмонњои байналмилалие, ки дар самти туристии љумњуриямон фаъолият доранд ва Ассотсиатсияи ташкилотњои мададгори рушди туризми Тољикистон, дар шароити ба сатњи муносиб баровардани саноати туризм, љумњурї имкон дорад њар сол то як миллион туристони хориро ќабул намояд.

Мувофиќи маълумоти оморї, дар љумњурї зиёда аз 100 иншооти туристии дорои љанбањои санаторию курортї бо назардошти мењмонхонањо амал менамоянд, ки сатњи фаъолияти аксари онњо ба талаботи ташкили хизматрасонии муосир љавобгў намебошад.

Тањлили вазъи кунунии туризми воридотї ва дохилии љумњурї шањодат медињад, ки дар маљмўъ сатњ ва сифати љараёни рушди ин самтњо бењбудиро талаб менамояд.

Омори туризми воридотии мамлакатњои Осиёи Марказї нишон медињад, ки шумораи асосии туристони хориљии минтаќа ба дўши давлатњои њамсоя рост меояд. Ин аз нокифоя будани тадбирњои маркетингї ва таблиѓотию иттилоотї, инчунин корњои ташкилию техникї ва њуќуќї оид ба рушди туризми байналмилалї дар кишвар, гувоњї медињад (дурнамои афзоиши солонаи воридшавии туристон таќрибан 3% дар назар гирифта шудааст).

Дар љумњурї сарфи назар аз самти афзалиятноки сиёсати иќтисодии давлат эълон гаштани соњаи туризм, то њанўз механизми њамоњангсозии самараноки байниидоравї, ба роњ монда нашудааст.

Айни замон, сиёсати давлатиро дар соњаи туризм Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон татбиќ менамояд, вале минтаќањои асосии туристї ва њудудњои табиию рекреатсионї ба сохторњои мухталифи давлатї ва ташкилотњои љамъиятии љумњурї мансубият доранд.

Вазорату идорањо, иттифоќ ва иттињодияњои љамъиятии љумњурї, ки аз давраи собиќ Иттињоди Шуравї соњибмулкони иншоотњои туристї мањсуб меёбанд, аз лињози њифзи манфиати идоравии худ ба масъалањои рушди соњаи туризм таваљљуњї зарурї зоњир наменамоянд.

Бинобар њамин њам барои самаранок татбиќ намудани маќсадњои давлат дар самти мазкур зарур аст, ки дар мувофиќа бо Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба тањкими заминаи моддию техникии соњаи туризм ва самаранок истифода намудани иншооти самти туристии тобеъи вазорату идорањо ва Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон пешнињодњои мушаххас тањия шавад.

Тањлили маљмўии вазъи соња шањодат медињад, ки асосан омилњои зерин рушди минбаъдаи туризмро дар љумњурї боз медоранд:

- мављуд набудани таблиѓоти давлатии ѓайритиљоратии имкониятњои туристии кишвар ва вобаста ба ин фаъолияти нокифояи таблиѓотию иттилоотї оид ба пешравии мањсулоти миллии туристї дар бозори љањонии хизматрасонии туристї;

- номукаммал будани тартиби амалкунандаи дастгирии раводидии кишвар, баќайдгирї ва боздид аз минтаќањои наздисарњадии љумњурї барои шањрвандони давлатњои хориљї;

- низоми номукаммали ташкили туризми воридотї ва дохилї дар кишвар, сатњи пасти менељмент њам дар саноати туристї ва њам дар соњањои ба он омехта;

- ба талаботи замон мувофиќат набудани инфрасохтори миллии туристї ва фарсудашавии заминаи моддию техникии мављуда, миќдори ками мењмонхонањои дараљаи миёнаи дорои сатњи муосири истироњат, инчунин мувофиќат накардани нарх ва сифати хизматрасонї дар мењмонхонањои амалкунанда ва иншоотњои ќабул;

- теъдоди мањдуди хатсайрњои байналмилалии њавопаймої ба кишвар;

- низоми номукаммали ташкили корњои фаврии наљотдињї њангоми баргузории чорабинињои экстремалии туризм;

- заминаи сусти моддї-техникї барои пешбурди фаъолияти таълимии соња;

Сиёсати дарњои кушодаи Њукумати Љумњурии Тољикистон, инчунин тадбирњое, ки бањри баланд бардоштани сатњи зиндагонии ањолї ва мустањкам намудани имиљи кишвар њамчун маркази баргузории чорабинї ва вохўрињои байналмилалии сиёсї, илмї ва фарњангї равона шудаанд, дар маљмўъ ба тамоми намудњои нишондињандањои туризм таъсири мусбї расонидаанд (дохилї, содиротї ва воридотї).

Шумораи шањрвандони хориљие, ки дар соли 2008 ба кишвари мо ташриф овардаанд, аз 500 њазор нафар гузаштааст, ки ин нишондод дар соли 2003 130 њазор нафарро ташкил медод. Бобати сафари шањрвандони љумњурї ба хориља

бо маќсади туризм (ба воситаи ташкилотњои туристї) нишондињандаи омории соли 2008 20 851 нафарро нишон медињад, ки ин раќам дар соли 2003 11 519 нафарро дар бар мегирифт. Њаљми туризми дохилї дар соли 2008 ба 1 миллиону 53 нафар расидааст, ки ин нисбат ба соли 2003 2 маротиба зиёд аст.

Тањлили маълумоти омории дастрасшуда аз васеъ гаштани љуѓрофияи туризми воридотї шањодат медињад: 94 мамлакат дар соли 2008 муќобили 60 мамлакат дар соли 2003. Шумораи зиёди шањрвандони хориљї ба кишвари мо бо маќсадњои шахсї, расмї ва касбї ташриф меоранд, ќисмати боќимонда бошад бо даъвати шиносу аќрабо ва маќсадњои тиљоратию туристї ворид мешаванд.

Дар доираи тадбирњои андешидаи Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба содда кардани тартиби воридоти шањрвандони хориљї ба кишвар ва бартараф намудани монеањои сунъии маъмурї барои будубоши мукаммали туристон дар њудуди љумњурї, барномањои љалби гурўњњои нави туристї тањия гашта истодаанд. Инчунин, чорабинињои тарѓиботию иттилоотї оид ба пешрафти мањсулоти туристии љумњурї ба бозорњои байналмилалї, бо назардошти афзалияти дўстдорони љањонии саёњат аз дидани хусусиятњои табиию рекреатсионї (мањалњои кўњї, мавзеъњои экологї ва мамнўъ), бе таваљљўњ намондаанд.

Аз соли 2008 инљониб намояндагони соњаи туризм бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва дар доираи имкониятњои худ дар намоишгоњ ва ярмаркањои калонтарини байналмилалї, ки дар шањрњои Берлин (Германия), Токио (Япония) ва Тошкент (Ўзбекистон) баргузор мегарданд, иштирок намуда, сифати мањсулоти тарѓиботию иттилоотии худро баланд бардошта истодаанд.

Заминаи меъёрии њукуќї оид ба њамкории байналмилалї дар соњаи туризми Љумњурии Тољикистон бо мамлакатњои хориљї васеъ гашта истодааст. Айни замон дар соњаи туризм 12 созишнома амал менамояд.

Тибќи бањогузории коршиносони Ташкилоти Умумиљањонии Туристї бартарияти раќобатнокии Тољикистон, дар фарњанги нодир (туризми фарњангию маърифатї), иќтидори бойи табиї (туризми экологї), фаъолнокии корї (туризми корї), инчунин имкониятњои машѓулият бо намудњои фаъоли истироњат ба мисли туризми варзишї ва экстремалї мебошад.

Мавќеи хоса дар рушди туризми кишвар ба њудудњои махсус муњофизатшаванда људо карда шудааст. Таљрибаи мамлакатњои хориља нишон медињад, ки туристони ба боѓњои миллї ташриф меоваранд (масалан Кения, Америка ва Хитой), њамасола то як миллион доллари амрикої харољот менамоянд. Ба боѓњои миллї ва мамнўъгоњњо иљозат дода шудааст, ки мустаќиман аз њисоби фурўши мањсулот ва хизматрасонии пулакї маблаѓ даромад намоянд. Воситањои молиявие, ки боѓњои миллї ба даст меоваранд, барои рушди онњо ва доир намудани чорабинињои њифз ва барќарорсозии табиат истифода карда мешаванд.

Њамзамон таъсири шиддати бўњрони љањонии молиявиро ба фаъолияти тамоми соњањои иќтисодї, аз он љумла туризм ба инобат гирифта, дастгирии давлатии соњаи туризм дар љодаи маблаѓгузории тадбирњо оид ба тарѓиботи ѓайритиљоратии соња моњияти муњим пайдо менамояд.

Роњнамо, буклет ва дигар мањсулоти тарѓиботию иттилоотие, ки аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї дар соњаи туризм нашр карда мешаванд, характери мањдуд дошта, шумораи онњо њатто талаботи намояндагињои дипломатии љумњуриро дар хориљи кишвар ќонеъ карда наметавонанд.

Бо назардошти воридоти мањдуди туристони хориљї ба кишвар ва гаронии андоз аз фаъолияти ташкилотњои туристї, ки ин ташкилотњо имконияти воќеии молиявиро барои тарѓиб намудани соња ва татбиќи тадбирњои мукаммали ташвиќотию иттилоотиро бањри пешрафти мањсулоти туристии љумњурї дар хориља надоранд.

Ба нигоњдории туристони анъанавї ва љалби гурўњњои нави шањрвандони хориљї, инчунин омилњои зерин низ мерасонанд:

а) ба талаботи замон љавобгў набудани инфрасохтори туризми кишвар бинобар сабаби фарсудашавї ва таљдиди нокифояи он.

Бо вуљуди мављуд будани шумораи зиёди иншооти зерини кўмакрасони объектњои туристї, тањлилњо шањодат медињанд, ки сатњ ва сифати хизматрасонии танњо 20 фоизи онњо ба талаботи туристони хориљї мувофиќат менамоянд.

Шумораи осоишгоњњо:

Вилояти Суѓд - 3, Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон - 3, ноњияњои тобеи марказ - 6 адад.

Шумораи базањои туристї:

Вилояти Суѓд - 13, шањри Вањдат - 4, ноњияи Мўъминобод -1, ноњияи Балљувон - 1, ноњияи Варзоб -1, ноњияи Исмоили Сомонии шањри Душанбе -1 адад.

Шумораи мењмонхонањо:

Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон - 24, Вилояти Суѓд - 27, Вилояти Хатлон - 35, шањри Душанбе – 12 ва ноњияњои тобеи љумњурї - 8 адад.

Барои тањияи хатсайрњои туристии нав ва ќонеъ намудани эњтиёљоти зарурии туристон, мављудияти инфрасохтори рушдёфта таъсири муњим мерасонад: шабакаи роњњо, мењмонхонањо, кемпингњо, базањои туристї, осоишгоњњо, саноати фароѓатї, мусофиркашонии байналмилалї ва дохилии наќлиётї, хизматрасонии замонавии алоќа ва бонкї.

Дар сатњи мањалњо (мавзеъњои асосии ташрифи туристон) аксарияти хизматрасонии зикршуда дар марњилаи ташаккулёбї ќарор доранд.

б) кам будани мутахассисони соњаи туризм барои расонидани хизматрасонии дахлдор. Сарфи назар аз фаъолияти бештар аз панљ муассисањои олї ва миёнаи омўзишии соњаи туризм, аксари хатмкунандагони онњо бинобар сабаби сатњи пасти донишњои касбї ва забонї дар бозори мењнат мавќеи худро намеёбанд.

Cоҳаи туризм дар марҳилаи муосир аз рукнҳои ҷараёни ҳамгироии ҷаҳонӣ маҳсуб гардида, ба ҳайси яке аз бахшҳои муҳими иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ имкон дорад равобити судманди байни кишварҳоро таъмин намояд.

Маъмулан туризм ба рушди муносибатҳои байналмилалӣ; табодули мол, ҳамлу нақл, хизматрасонии марбут ба сармоягузорӣ, равобити илмиву технологӣ ва иттилоотӣ мусоидат мекунад. Ба дипломатияи мардумӣ тақвият мебахшад, ки дар натиҷа ба наздикшавии маънавӣ ва фарҳангии миллатҳо замина мегузорад.

Мувофиқи «Консепсияи рушди туризм» самтҳои ояндадори соҳаи туризм дар ҷумҳурӣ инхоянд:

- Туризми тиббӣ (табобат ва истирохат дар осоишгоҳу дармонгоҳҳо);

-Кӯҳнавардӣ, туризми варзишӣ ва экологӣ; - Туризми таърихӣ ва этнографӣ; - Рафтинг, варзишӣ лижаронӣ дар кӯҳистон, шикор.

Дар кишварамон, алалхусус, туризми экологӣ дурнамоӣ хуб таъсис дорад. Зеро 22 фоизи масоҳати ҷумҳуриро минтақаҳои табиӣ махсус ҳифзшаванда ташкил медиҳанд. Ҳар гиёҳу паррандаи ин мавзеъҳо барои сайёҳони хоирҷи ҷолиб хоҳанд буд.

Омилҳои муайянкунандаи раванди ташаккули– омӯзиши ташаккули туризм ба ду омил алоқамандӣ дорад.

1. Омилҳои берунии тағйирёбанда, ки трендҳои демографии, иҷтимоӣ, сиёсӣ, савдо, технология ва нақлиётро дар бар мегирад.
2. Чорабиниҳое, ки трендҳо бевосита бо туризм алоқаманд буда талабот пешниҳод ва тақсимкунандаҳоеро дар бар мегирад.

Чорабиниҳои иҷтимоии демографӣ. Чорабиниҳои иҷтимоии демографии талаботи туристиро барои 15 соли наздик муайян менамоянд.

Афзоиши баъдиҷангӣ аҳолӣ ба зиёдшавии микдори насли ҷавон оварда расонд ва табиист, ки ин ба ташаккули туризм таъсири худро мерасонад. Ба ғайр аз ин бояд ба ҳисоб гирифт, ки дар омилҳои иҷтимоӣ низ тағйирот ба амал омад. Масалан: афзоиши миқдори никоҳҳои дер камшавии миқдорӣ дар оилаҳо, таваллуди дери кӯдакон ва диг.

Омили сиёси – Тағйиротҳое, ки дар харитаи сиёсии ҷаҳон дар солҳои 80-90-ум ба вуҷуд омадаанд ба тараққиёти туризм таъсири калон расонидаанд ва ин таъсирот минбаъд ҳам идома меёбад. Кушодашавии сарҳадҳо ва гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ дар мамлакатҳои Муштаракӯл Манофеъ ва Аврупои Шарки боиси зиёдшавии туристҳо аз ин мамлакатҳо ба Ғарб гардид. Дар навбати худ бисёрии мамлакатҳои Аврупоии Ғарбӣҳамчун мамлакатҳои пешрафта дар қабули туристҳо гардиданд. (Венгрия, Чехославакия ва диг.).

Ташкили иттифоқи Аврупоӣ бе сарҳадҳои дохили ҳаракати озоди мол, хизматрасонӣ ва одамон бо андозбандии муштарак ва идоракунии умумии нақлиёт боиси афзоиши калони туризм дар ин минтақаи ҷаҳон мегардад.

Омили технологӣ**.**Ҷаҳонигардонӣ яке аз равандҳои асосӣ дар туризми байналхалқи мебошад, ки боиси ҷамъшавии ҳиссаи бозор ва таъсири он дар дасти ширкатҳои калон мегардад. Ин ширкатҳо бо истифодабари аз технология ва маркетинги муосир бозори туристїро ба даст дароварда идора менамоянд.

Системаи компютерии бандкунии ҷой боиси азнавсозии сохтори саноати туристӣ мегардад. Аз ин система тақсимоти глобалии ҷойҳо ба вуҷуд омада аз солҳои 80-ум сар карда афзоиш меёбад. Ин гунна система ояндаи калон дошта, дар тақсимоти маҳсулоти туристїи мамлакатҳо роли калонро мебозад. Масалан: дар сатҳи баланд системаи технологияи иттилоотӣ боиси алоқамандкунии истеҳсоли маҳсулоти туристӣва тақсимоти он мегардад. Дар сатҳи паст бошад истифодаи технологияи пешкадам боиси идоракунии самаранок ширкатҳои туристӣмегардад. Масалан дар хоҷагии мехмонхонавӣ ин система функсияҳои гуногунро иҷро менамояд: назорати системаи аз қувваи барқ таъминкунӣ, дилхушӣ (развлечение),беҳтаршавии фаъолияти ширкат, ҷойгирӣ ва ҳисобот бо муштариҳо, хизматрасонии маркетингӣ, идоракунии хазинаҳо, дархостҳо ва ҳисоботҳо барои таъминоту хӯрокворӣ ва дигарҳо.

Компютеркунонӣ имкониятҳои нави хизматрасонии туристїро фароҳам меоварад. Туризм ва иттилоот дар соҳаи наклиёт, боиси кори самараноки ширкатҳои нақлиёти ҳавоӣ ва маҳсулнокии онҳо мегардад.

Дар ибтидои асри ХХ1 роли асосиро нақлиёти автомобили вароҳи оҳан ташкил менамоянд. Дар ин ҷо технологияи тезҳаракати автомобилию роҳи оҳан бартарии калонро хоҳанд гирифт.

Омили экологӣ . Масъалаҳои экологӣ дар оянда боиси нигаронии бештари инсон мегардад. Халалдоршавии бештаримуҳити зист дар натиҷаи дахолати инсон чорабиниҳои лозимиро оиди ҳифзи он талаб менамояд. Дар солҳои охир бозори туристӣ аз маҳсулоти нисбатан мулоим-яъне экотуризм пурра гардонида мешавад, ки барои таҳқиқи муҳити зист асосан фаунаю флораи мамнуъгоҳҳо равона карда шудааст. Вале ин маҳсулот тамоми бозорро фаро гирифта наметавонад аз сабаби қиммат будани он ва ҷалби миқдори зиёди туристҳо, ки метавонанд ҳолати экосистемаро вайрон кунанд.

Дар конфронси ТБТ, ки соли 1991 дар ҷазираҳои Канар баргузор гардид, қайд карда шудааст, ки экотуризм ин бояд дар чорчӯбаи муайян маҳдуд гардад, балки бояд омили асосии ташаккули туризм гардад. Дар оянда туризми анъанавӣҷои худашро ба туризми экологӣ иваз хоҳад намуд.

Аз омилҳои дигаре, ки ба ояндаи туризм таъсир хоҳанд расонд ин паҳншавии ҷаҳонии касалиҳои сирояткунанда ба мисли СПИД, ки ба ташаккули туризм дар мамлакатҳое, ки ин гунна касалиҳо паҳн шудаанд таъсири манфӣ мерасонад. Кашфиётҳои технологӣ низ ба соҳаи туризм таъсири манфӣ мерасонанд, чунки туристҳо ба минтақаҳои гуногун сафар накарда дар ҷояшон бо онҳо шинос мешаванд. Инчунин ба ташаккули туризм гармшавии сайёра низ таъсири манфӣ мерасонад, чунки дар натиҷаи гармшавии иқлим шароитҳои табии географии тагйир ёфта боиси камшавии миқдори туристҳо мегардад.

Маърифатнокї ва тайёркунии кадрҳои лаёқатманд – дар ояндаи туризм роли калонро мебозад, чунки туризм дар оянда дорои техника ва технологияи баланд хоҳад гашт ва кадрҳои баландихтисос, забондон ва донишманди туристїро талаб менамояд.

Сиёсате, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳалли мушкилоти марбут ба дурнамоии рушди туризм дар ҷумҳурӣ амалӣ мегардонад, аз он шаҳодат медиҳад, ки мо метавонем итминон дошта бошем то дар ояндаи наздик соҳаи туризм дар кишвар муҷаддадан тавлид ва эҳё гардад. Бешубҳа ба татбиқи ин сиёсат вазъи оромии сиёсӣ дар кишвар, густариши муттасили иқтисодӣ ва ҳамчунин ҷараёни демократӣ, ки инкишофи мўътадили ҷомеаи шаҳрвандиро таъмин менамояд, мусоидат хоҳад кард.

Далели вазъи ороми сиёсӣ дар кишвар ин рушди бахши иқтисодии он, ҷалби сармоягузории густурдаи хориҷӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисодӣ, қабл аз ҳама соҳаи гидроенергетика, дарёфт ва истифодаи маъданҳо, сарватҳои зеризаминӣ, роҳсозӣ ва сохтмони меҳмонхонаҳои ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ, бахши иҷтимоӣ аст.

Имконоти имрўзаи индустрияи туристїи Тоҷикистон хеле густурда ва дорои захираҳои ғановатманди фарҳангӣва табиӣ аст. Падидаҳои археологӣ, меъморӣ, санъат, тарзи зист ва расму оини суннатии мардуми тоҷик, этнография, табиати нотакрор, ҳавои мусоид ва теъдоди зиёди кўл ва дарёҳои (наҳрҳои) кӯҳӣ, ҳайвонот ва паррандаҳои нодир метавонанд завқ ва хоҳиши ҳар як сайёҳро қонеъ созанд ва таваҷҷӯҳи ҳро ҷалб намоянд.

Маќсади асосии сиёсати давлатї дар соњаи туризм ин таъмин намудани шароитњои мусоиди њуќуќї барои ташкили фаъолияти самарабахши субъектњои фаъолияти туристї ва дар ин замина таъсиси бозори самаранок ва раќобатпазири туристї дар Љумњурии Тољикистон мебошад, ки имконотро барои ќонеъгардонии талаботи шањрвандони дохилї ва хориљї ба хизматрасонињои мухталиф ва сифатноки соња, таъмин намояд.

Ташаккули стратегияи муосири маркетингї, љињати тањия ва пешбурди минбаъдаи мањсулоти туристї дар бозорњои дохилї ва хориљї дар асоси бренди миллї, вазифаи асосї барои рушди туризми љумњурї ба њисоб меравад.

Барои тадбиќи маќсад ва вазифањои зикршуда, инчунин таъмини рушди устувори соњаи туризм, пешбинї намудани чунин тадбирњо зарур аст.

3.1 Оид ба бењтар намудани њолати инфрасохтори туристии миллї ва ноил шудан ба сатњи муосири фаъолияти онњо

Бо маќсади муайян намудани њолати инфрасохтори туристї зимни фарогирии тамоми иншооти бахшњои хусусї ва давлатї (мењмонхонањо, минтаќањои истироњатї, осоишгоњњо, кемпингњо), анљом додани тањлилњо маљмўи доир ба самаранокии кор ва мувофиќат кардани ташкилии фаъолияти онњо ба талаботи меъёрию – њуќуќии соњаи туризм, зарур мебошад.

Дар заминаи маълумоти дастрасшуда, аз љониби сохторњои дахлдори давлатї пешбинї намудани тадбирњои зерин зарур аст:

- тањияи лоињањои сармоягузорї оид ба бењсозї ва такмили инфрасохтори туристї;

- идома додани корњо љињати таъмини шароитњои мусоиди сармоягузорї барои ширкатњои дохилї ва хориљие, ки ба рушди инфрасохтори туристии кишвар маблаѓгузорї менамоянд;

- доир намудани чорабинињои ташкилию техникї барои фароњам овардани шароити мусоид љињати рушди тиљорати мењмонхонавї ва дигар инфрасохтори туристї;

- тањия ва ќабул намудани санадњои нави меъёрї оид ба стандартикунонї ва сертификатсиякунонии хизматрасонї дар тиљорати мењмонхонавї, ки аз он љумла классификатсияи мењмонхонањоро дарбар гирад.

Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон њолати инфрасохтори туристии давлатї ва љамъиятиро дар бобати истифодаи самараноки онњо аз љониби соњибмулкон тањлил намояд. Дар асос, санадњои дахлдорро оид ба таѓйири шакли моликияти иншооти дорои характери туристї, бо маќсади љалби манфиатњои њарчи бештар дар заминаи хизматрасонї ба онњо тањия ва ќабул намояд.

Ба сифати иншооти муњим оид ба рушди туризм дар љумњурї ба њисоб мераванд:

- осоишгоњи «Хоља Оби Гарм», воќеъ дар ноњияи Варзоб;

- базаи кўњнавардии «Варзоб», воќеъ дар ноњияи Варзоб;

- базаи туристии «Артуч», воќеъ дар ноњияи Панљакент вилояти Суѓд;

- базаи туристии «Искандаркул», воќеъ дар ноњияи Айнї вилояти Суѓд;

- базаи туристии «Бањри тољик», воќеъ дар шањри Ќайроќум вилояти Суѓд;

- ќароргоњи кўњнавардии «Варзоб», воќеъ дар шањраки Лучоби ноњияи И.Сомонии шањри Душанбе;

- майдончаи назди пиряхи «Москвина» воќеъ дар ноњияи Љиргатол;

- инфрасохтори ќабул дар назди шар-шараи дењаи Пушти боѓ, воќеъ дар ноњияи Балљувон вилояти Хатлон;

- минтаќаи истироњатии «Чашмаи љўшон», воќеъ дар ноњияи Муминободи вилояти Хатлон ва дигар иншоотњои давлатии самти туристї.

Бо маќсади васеъ намудани инфрасохтори ќабули туристони ватанї ва хориљї дар мувофиќа бо Њукумати Љумњурии Тољикистон, Вазорати рушди иќтисод ва савдо, Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон, Агентии заминсозї, геодезї ва харитасозии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии вилоят ва шањру ноњияњо, дар њамкорї бо маќомоти идоракунии давлатї дар соњаи туризм оид ба бунёди инфрасохтори нави туристї дар минтаќањо мунтазам пешнињодњо тањия карда шавад.

3.2 Оид ба бењсозии низоми ташкили туризми воридотї ва дохилї ва таъмини хизматрасонии босифат дар бахшњои саноати туристї

Бо маќсади њавасмандкунии субъектњои фаъолияти туристї барои рушди туризми воридотї ва дохилї зарур аст:

- пешнињодњо оид ба соддакунии низоми андозбандї дар соњаи туризм, бо назардошти пастшавии меъёри андозњо аз даромад ва андоз аз арзиши иловашуда барои ташкилдињандагони туризми воридотї ва дохилї, тањия карда шаванд;

- Вазорати корњои хориљии Љумњурии Тољикистон бо назардошти таљрибаи љањонї, имконоти содда ва такмил додани сиёсати раводидиро мавриди омўзиш ќарор дињад;

- Бо маќсади бурдани њисоби даќиќи шањрвандони хориљие, ки ба љумњурї ба сифати турист меоянд, Кумитаи давлатии амнияти миллї ба маќомоти ваколатдори соњаи туризм барои тањия ва љорї намудани реестри воридоти туристони хориљї, мусоидат намояд;

- Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи гражданї, Вазорати наќлиёт ва коммуникатсияи Љумњурии Тољикистон (КВДЊ «Тољик Эйр») бо маќсади расонидани кўмаки сариваќтї њангоми ташкили чорабинињо дар самти туризми варзишї, кўњї, туризми экологї ва навъњои экстрималии туризм (треккинг, велотурњо, рафтинг, љиптурњо, шикори хориљї ва дигарњо), инчунин њангоми доир намудани экспедитсияњои байналмилалии кўњнавардї, низоми самарабахши корњои наљотдињро дар шароити ба вуќўъ омадани њолатњои фавќулода тањия ва таъмин намоянд.

- Вазорати наќлиёт ва коммуникатсияи Љумњурии Тољикистон (КВДЊ «Тољик Эйр») барои зиёд гаштани парвозњои байналмилалии њавопаймої ба кишвар, шароитњои мусоидро фароњам оварад.

3.3 Оид ба таъмини фаъолияти пурсамаритаблиѓотї – иттилоотї барои пешрави мањсулоти туристии миллї дар бозори берунаи хизматрасонї.

Банизомдарории корњои таблиѓотї-иттилоотии ѓайритиљоратии давлатї барои пешравии мањсулоти туристии миллї дар бозори беруна, њамчун омили муайянкунанда дар таъмини воридшавии мунтазами туристони хориљї ба кишвар арзёбї мегардад.

Барои ин маќсад ба сифати вазифањои аввалиндараља зарур аст:

- маќомоти идоракунии давлатї дар соњаи туризм дар якљоягї бо вазорату идорањои дахлдор, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии вилоят ва шањру ноњияњо барои таъсиси мањсулоти сифатноки таблиѓотию иттилоотї оид ба туризм, аз он љумла нашри маљаллањои туристї, харитањои туристї, сабти видеофилмњо, тањияи сайти интернетии инъикоскунандаи иќтидор ва шароитњои хизматрасонии туристї, буклетњои махсус доир ба минтаќањои туристии љумњурї, инчунин овезон кардани банерњои таблиѓотии соња, мунтазам тадбирњо андешанд.

- Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон силсила барномањои телевизионї ва радиоиро доир ба туризми воридотї ва дохилї, инчунин љињати баланд бардоштани сатњи фарњанги мењмоннавозии ањолї, мунтазам тањия ва тадбиќ намояд;

- маќомоти идоракунии давлатї дар соњаи туризм дар якљоягї бо Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон чорабинињои таблиѓотиро дар воситањои ахбори омма оиди захирањои туристии кишвар, тањия ва татбиќ намояд;

- дар намояндагињои дипломатии Љумњурии Тољикистон дар хориљи кишвар гўшањои махсус ва сањифа дар сайти интернетии онњо, бо инъикоси иќтидори туристии љумњурї, ташкил карда шавад;

- маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии вилоят ва шањру ноњияњо бо маќсади тарѓиби захирањои туристии њудудњои воњидњои маъмурии худ, барои рўзноманигорони дохилию хориљї сафарњои шиносої (пресс-турњо), ташкил намоянд;

- барои такмили заминаи моддї-техникї ва таълимии соњаи туризм Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон, дар якљоягї бо маќомоти давлатии идоракунї дар соњаи туризм, низоми замонавии тайёркунї ва бозомўзии кадрњоро, бо назардошти тањия ва љорї намудани стандартњои давлатии тањсилот ва барномањои таълимї, ташкил намояд.

3.4 Оид ба таъмини маблаѓгузории давлатї ва тадбирњо барои љалби сармояњо ба соњаи туризм

Яке аз масъалањои асосии таъмини рушди минбаъдаи соњаи туризм, мушкилоти маблаѓгузорї ва муњайё кардани шароитњои мусоид барои љалб намудани сармояњои ватанї ва хориљї, ба њисоб меравад.

Барои њалли ин масъалањо зарур аст:

- маќомоти идоракунии давлатї дар соњаи туризм дар њамкорї бо вазорату идорањои дахлдор, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии вилоят ва шањру ноњияњо, тањия ва ќабули барномањои маќсаднок барои таблиѓоти давлатии ѓайритиљоратї, иштирок дар чорабинињои байналмилалии туристї, таъсиси инфрасохтори туристї, инчунин тайёр кардани мутахассисони соња, њисса гузоранд.

- маќомоти идоракунии давлатї дар соњаи туризм дар якљоягї бо вазорату идорањои дахлдор, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии вилоят ва шањру ноњияњо, лоињањои сармоягузориро дар соњаи туризм тањия ва пешбарї намоянд;

- маќомоти идоракунии давлатї дар соњаи туризм дар њамкорї бо вазорату идорањои дахлдор имконияти паст кардани меъёри андози фаъолияти туристиро дар самтњои туризми воридотї ва дохилї, мавриди омўзиш ќарор дињанд;

- бо маќсади ѓанї гардонидани буљети љумњурї аз истифодаи самараноки самтњои даромадноки туристї, масъалањои танзими давлатї дар самтњои:

а) гузаронидани шикори хориљї дар ќисмати пешнињоди хизматрасонии туристї;

б) чорабинињои кўњнавардї ва кўњию варзишї,

ба зиммаи маќомоти давлатии идоракунї дар соњаи туризм вогузор карда шаванд.

3.5 Оид ба таъмини њамоњангсозии байниидоравии масъалањои туристї

Мустањќам намудан ва инкишоф додани њамоњангсозии байниидоравї дар масъалањои марбут ба соњаи туризм талаб менамояд:

- Дар сатњи Њукумати Љумњурии Тољикистон Шўрои байниидоравии оид ба њамоњангсозї ва њалли масъалањои соњаи туризм, ташкил карда шавад;

- вазорату идорањои давлатї дар масъалањои марбут ба соњаи туризм ба маќомоти давлатии идоракунї дар соњаи туризм мусоидат намоянд.