**Шытырман оқиғалы туризм**

**6-дәріс. Шытырман оқиғалы турларға қатысатын туристердің мотивациясы**

Туристерді шытырман оқиғалы турларға қатысу түрткілері – өзін-өзі сынау, қызығу, тәуекел, күнделікті өмірге ұқсамайтын жаңа әсер алу.

Осындай тур таңдаған турист басқа ел мәдениетіне, тарихына, салт-дәстүріне, жаңа адамдармен кездесуге қызығуы мүмкін. Кейбір туристер табиғатта демалуды жақсы көреді. Тағы бір түрткі – ағзасын белсенді саяхат көмегімен қалпына келтіру.

Туристің мотивациясына әсер ететін факторлар.

Саяхат жасау себептері алуан түрлі болады. В.А.Квартальнов мотивацияның 14 факторын атайды.

1. **Жас мөлшері.** Екі жасқа жетпеген бозбалалар өздері шешім қабылдамайды, бірақ ата-аналарының демалыс түрін таңдауына әсер етеді. Жеті жасқа шейінгі балалар ата-аналарына немесе оларды ертіп жүрген адамдарға қысым көрсетеді. Мектеп оқушылары қаржыға тәуелді, көп нәрсені білгісі келеді, танымдық және белсенді демалысты қалайды. Жастар, студенттер (25 жасқа дейін) – білімі жеткілікті, тану қабілеті мен қажеттілігі бар, тәуелсіздікті, белсенді және өз еркімен іске асырылатын туризмді таңдайды. 25-35 жасар адамдар көп демала алмайды, өз отбасына күші мен қаржыны жұмсауда. Бұл ерекшелік тез байып кеткен жастар үшін тән емес. 35-50 жастағы туристер танымдығы төмендеу, тыныш, балаларсыз белсенді демалысты қалайды. 50-ден асқан адамдар танымдық, әдетте маусымнан тыс демалыс пен емдік-сауықтыру демалысын жақсы көреді.

# «Собеседование»

1. **Білім деңгейі.**
2. **Әлеуметтік фактор** ең алдымен ескерілуі қажет. Бір қалыпты, іш пыстыратын жұмыс істейтін жұмысшылар мен қызметкерлер белсенді туризмді таңдайды. Оқұшылар мен студенттер танымдық турларды таңдайды. Зейнеткерлер дотациялар мен жеңілдіктерді қолданғандықтан, «орташа» және «аласа», туристер саны кем маусымдарда демалуы мүмкін. Демалысы жақсы реттелмегендігінен фермерлер мен ауыл шаруашылық жұмыскерлерінің демалысын ұйымдастыру қиынырақ.
3. **Менталитет.**
4. **Конфессия.**
5. **Табыс.** Табыстың өсуімен бірге адамдардың қалаулары мен қабілеті өзгереді.
6. **Отбасы жағдайы.**
7. **Жұмыс орны.** Турист әдетте өзіне жетіспейтін эмоциялар мен түйсіктерді әкелетін демалыс түрін таңдайды.
8. **Кезекті демалыс.** Кезекті демалыстың бар болуы, ұзақтығы, демалысқа берілетін төлемақылар саяхат түрткісі мен туристік өнім таңдауына әсер етеді.

**10. Денсаулық.**

**11. Туристік топ мүшелерінің саны.** Турист индивидуалды (10 адамға дейін) тур таңдаса, ол өз қажетін қанағаттандырғысы келгені, тәуелсіздік іздегенінің белгісі.

Туристер кейде топтық турды (30-дан астам) ұнатады. Себептері әртүрлі: қоғамға үйренгісі келе ме; келген елдің тілін, тарихын, географиясын білгісі келе ме; мүмкін жалғыз қалудан, қауіптен қорқатын шығар.

**12. География.** Орналасуы, оқиғалар, т.б. қызықтыруы мүмкін.

**13. Маусымдық қасиеттер.** «Биік», «орташа», «аласа» маусымдар болады.

**14. Белсенділік.**

Осылардың бәрін біліп, клиент не үшін фирмаға келді, саяхаттан не іздейтінін түсінумен бірге, менеджер оған қызмет көрсету жолын табу керек.

**7-дәріс. Шытырман оқиғалы турларды ұйымдастыру**

**Шытырман оқиғалы тур менеджерлерінің функциялары**

1. Нарықтағы жағдйды, сұранысты зерттеу. Мұндай зерттеу әртүрлі социологиялық әдістермен, талдау мен мәліметтерді тұжырымдау арқылы жүргізіледі.

2. Аймақтың туристік инфрақұрылымын, климаттық жағдай мен табиғи ерекшеліктерін, назар аударарлық объектілерді, жергілікті тұрғындардың салт-дәстүрлері мен өмір ережелерін зерттеу.

3. Маршрут пен тур бағдарламасын әзірлеу.

4. Шарттарға тұру науқаны – мысалы, қонақүйлермен, кафелер, ұлттық парк басқармасымен, сақтандыру компанияларымен т.б. шартқа тұру. Турлары сату.

5. Қызметкерлер мен туристер үшін жолдағы қауіптер туралы, туристердің дайындығына қойылатын талаптар туралы нұсқаулар жасау.

6. Тур кезінде қызмет көрсету ісін реттеп, бақылау.

7. Туристік топты жіберудің алдында саяхатқа бірнеше күн қалғанда менеджер қабылдаушы фирмағ және отельге хабарландыру жібереді. Онда келісімшартта жазылған ақпарат жеткізіледі: шарт реквизиттері, график бойынша топтың нөмірі, туристік маршруттың атауы немесе нөмірі, түнеу саны және мерзімі, көлік түрлері,тамақтандыру түрі, барлық туристердің саны, ерлер, әйел адамдар, балалар, вегетариандықтар саны, руминг лист.

**Треккинг тур қызмет көрсетулері**

Треккинг – шытырман оқиғалы туризмнің бір түрі, адыр-бұдыр жерде, тауда жаяу саяхат жасау.

Треккинг-турға қатысатын туристер ең алдымен топ қалыптастырады. Егер шетелдік туристердің ұйымдастырылған тобы болса, олар ең алдымен өз еліндегі әлде осы елмен жұмыс істейтін фирмадан жолдама сатып алады. Туристерге маршрут жөнінде, ооның қиындық дәрежесі туралы, қажетті құрал-жабдықтар мен дене шынығу деңгейі туралы ақпарат беріледі. Туристер тур алдында дәрігерлік қараудан, қажетті егулерден өтуі тиіс. Тур басталмай тіпті, кейбір жағдайда туристер алдын ала дайындық жасауы мүмкін. Фирма туристік топқа жетекші (тур-лидер) тағайындайды. Тур-дилер топ үшін жауапкершілікті болады.

Қабылдаушы фирмаға тиісті хабарландыру жіберіледі. Онда қандай топ, қау елдің тобы, қандай маршрутқа баратынын алдын ала хабарлайды. Қабылдаушы фирма бұл мәліметтерді турлар кестесіне енгізіп, осыған орай дайындық жүргізеді. Турға бір ай қалғанда жіберуші фирма қабылдаушы фирмаға тур өткізіледі деген растау хабарын тағы да бір рет жібереді. Онда туристер туралы толық мәлімет берілуі тиіс: аты-жөні, туған уақыты, азаматтық, туристердің саны, келу-кету уақыты, әуе компаниясы, құжаттардың көшірмелері мен нөмірлері т.б. сондай-ақ, қосымша талаптар да жазылады, мысалы: руминг лист, яғни орналасу тәртібі – кім кіммен жататын болады: жалғыз (соло), екі адм (дабл) (міндетті түрде), вегетариандардың саны (міндетті түрде), т.б. қабылдаушы фирма осыған орай нақты дайындыққа кіріседі: қызмет көрсету бригадасын әзірлеу, құрал-жабдықтарды дайындау, қажетті шарттар жасау т.с.с.

Қабылдаушы фирма алдын ала серіктес фирмалар мен қызметтермен шартқа тұрадынемесе байланыста болады. Атап айтсақ: көлік, қонақүй, мейрамханалар, экскурсиялық бюро, шетел консулаттары, аудармашылар, дербес гидтер, аспаздар, портерлер, ат немесе басқа жүк таситын мал иелері т.б.

**Треккинг турда қызмет көрсететін бригада.** Осындай бригада құрамына гид (гид-аудармашы), аудармашы, аспаз және оның көмекшісі, сирдар (гидтың орынбасары әрі портерлердің бастығы), портерлер (жүк тасушылар), атбегі, оның көмекшісі кіруі мүмкін.

**Гид** бүкіл турдың сәтті, қауіпсіз және қызықты өтуіне, қызметкерлер бригадасының жұмысына жауап береді. Гид турдың алдында қызметкерлер бригадасын, оның ішінде сирдарды, портерлерді т.б. қалыптастырады. Олармен жиналыс, қажет болса жаттығулар жасап, нұсқау береді. бригада мүшелері және гид фирмамен шарт жасайды. Онда барлығының міндеттері мен құқықтары, алатын табысы, жұмыс тәртібі және жазалау шаралары жазылады. Бұл нұсқаулардың бір көшірмесі гидта болғаны дұрыс. Гид сирдармен бірге қажетті құрал-жабдықтар тізімін, аспазбен бірге тамақ тізімін дайындайды. Туристерді қарсы алып, қонақүйде орналастырады. Қолында топ тізімі және оның бірнеше көшірмесі, шетелдіктердің тіркелу қағаздары, құжат көшірмелері, руминг лист, жабық аумақтарға кіру рұқсатқағаздары, карталар мен кроки, қиын кедергілердн өту схемалары және т,б, құжаттар болуы қажет. Сондай-ақ, гидке фирма күтпеген жағдайларға арналған қосымша ақша беріп қояды. Гид маршрутты өте жақсы білу керек. Сондай-ақ, қатынас психологиясы негіздерінг, туған елдің, өлкенің географиясын, этнографиясын, тарихын, назар аударарлық жерлерді, маршруттың ең қызықты объектілерін және оларды көрсетуге ұтымды нүктелерді және т.с.с. білуі тиіс. Егер гид топтың туған тілін білсе, тіпті жақсы болады. Маршрут кезінде гид (болса, аудармашы да) топпен бірге, бригададан бөлек жүреді. Таңертеңгі астан кейін клиенттер заттарын жинап, шатыр есік алдына қойып кетеді. Одан кейін гид клиенттерді сапқа тұрғызып, бүгінге қажетті нұсқаулар жасайды. Сөйтіп, жолға шығады. Әдетте, түскі ас дәм тату ретінде өтеді. Ол үшін әрбір клиентке, гид пен аудармашыға **ланч-бокс** беріледі. Жолда гид жол көрсетумен бірге осы жер туралы мәліметтерді жеткізуі тиіс. Төтенше жағдайларда гид саспай, осындай мәселелерді шешуі тиіс. Фирмамен байланыс болса, оларға дер кезінде хабарлауы керек. Байланыс болмаса, барлық жауапкершілік гидке артылады. Тур аяқталғанкезде клиенттер әдетте, шайпұл ақша береді. оны гид қызметкерлер арасында таратуы тиіс

ланч-бокс

Қалаға қайтып келгенде гид тағы да клиенттерді қонақүйге орналастырады, экскурсиялық бағдарлама болса, клиенттермен бірге жүреді. Сонымен қатар, құрал-жабдықтарды тапсыру процесін сирдармен бірге басқарады. Әдетте, фирма клиенттер кетуінің алдында клиенттерді гидпен бірге мейрамханада қошайтысу кешін ұйымдастырады. Гидтің соңғы міндеті – клиенттерді әуежайға немесе вокзалға шығарып салу.

**Cирдар –** гидтың ассистенті әре портерлердің бастығы.. қажет болған жағдайда гидты ауыстырады. Сирдар қызметшілер бригадасының жұмысына, құрал-жабдықтарға жауап береді. тур алдында гидпен бірге құрал-жабдықөтар тізімін, бригада құрамын талқылайды. Клиенттер гид және аудармашымен бірге жолға шыққаннан кейін лагерьды жинау жұмысын басқарады. Жүкті портерлердің арасында таратады немесе аттарға арту жұмысын бақылайды. Жиналғаннан кейін бригаданы ерті жолға шығады. Кейде бұл жол клиенттер кеткен жолмен бірдей емес. Бригаданың мақсаты – клиенттерден түнеу орнына ертерек келіп, лагерьді жайғастыру, клиенттерге шай дайындап оларды күту. Лагерьде бүкіл қажетті шатырлар мен туалетті, тамақ пісіретін ошақты немесе газ даярлап отыру. Клиенттер келген соң олар өз шатырларына орналасады, шайын ішеді де кешкі ас күтеді. Тамақтанғаннан кейін ұйқыға жайғасады. Сирдар қызметкерлердің жүріс-тұрысын қадағалау керек: олар лагерьде тыныш отыруы, клиенттер ұйқысын бөлмеуі , шуламауы тиіс. Ешқандай алкогольді ішімдіктерді ішпеуі керек.

**Аспазшы** көмекшісімен тамақ пісіруге жауап береді. тамағы дәмді, сапалы, клиенттердің тағамына, салтына сәйкес келуі тиіс, және жергілікті аспаздықтың дәстүрлерін сақтап тұрса тіпті жақсы болады. Аспазшы дастархан ережелерін де жақсы билуі керек. Кейде ірі фирмалар маусым алдында аспазшылары мен көмекшілері үшін мейрамхана аспазшыларымен бірге мастер-класс жасайды. Онда аспазшы әртүрлі аспаздық ерекшеліктеріне, ыдыс-аяқты дастарханға дұрыс қоюға және т.с.с. үйренеді. Коммерциялық турда клиенттерге арналған ыдыс жақсы сапалы боуы тиіс (мысалы, пластмасса, алюминий ыдыстары қолданылмайды). Аспазшы мен көмекші клиенттерге ас шатырына тамағын апарып жайғастырады. Ас үйде тек қана клиенттер, гид және аудармашы ғана болуы тиіс. Басқаларға онда кіруге болмайды. Аспазшы мен көмекшісі таза киінуі, жалпы тазалық ен бүкіл гигиеналық талаптарды сақтауы тиіс. Басына ақ қалпақ киюі керек. Аспазшы ас мәзірін де дұрыс жасауы тиіс: ағамдары дәмді әрі сан түрлі болғаны дұрыс. Ас мәзіріне ет тағамдары, әртүрлі жармалар, макарон өнімдері, көкөністер, жемістер, тәті тағамдар болуы керек. Міндетті түрде вегетариандықтардың талғамын ескеру қажет. Таза вегетариандықтар болса, олар үшін тамақты бөлек ыдыста пісіреді. Әрине, клиенттердің дінге байланысты және жеке ерекшеліктерін ескеру керек: егер мұмылмандар немесе иудаистер болса, шошқа еті сияқты тағамдарды пісіруге болмайды.

**Аудармашы** клиенттердің тілін, ең болмаса ағылшын тілін жоғары деңгейде білуі тиіс. Сондай-ақ, маршрутқа сәйкес дене шынығу деңгейі жоғары болуы керек. Тур алдында аудармашы арнайы терминдерді, сімдіктер мен жануарлардың атауын, жергілікті топонимиканы т.б. зерттеуі тиіс. Аудармашы клиенттер мен қызметкерлер арасында байланыс жүргізіп жүреді. Оның жұмысы таңертеңнен кешке дейін созылады.

**Портерлер (жүк тасушылар)** жұмысы тек жүк тасу емес. Олар лагерь орнату, шатырлар мен туалет орнату, атқа жүк арту, аттарды ертіп жүру, аспазшыға көмектесу, атбегіге жәрдем беру сияқты турдағы барлық жұмыстарға қатысады. Гид пен сирдардың айтқан сөздерін мүлтіксіз орындауы тиіс. Олар тәртіп сақтауы, шуламауы, клиенттердің демалысына кедергі жсамауы тиіс. Атпен жүк тасымалданған жағдайда портер атты ертіп жүреді және оға мінбейді. Кейде портердің жүгі өте ауыр – 40 килограмнан асып кетуі мүмкін.

**Атбегі** атқа жүк арту, атты күту, оларды демалғызу, оттау сияқты жұмыстарды орындайды. Барлық қажетті саймандарды жөндеп, күтім жасайды. Атқа жүк артқанда оны қадағалауы тиіс: жүк салмағы 120 кг-нан аспағаны дұрыс, екі жаққа артқан салмағы бірдей болғаны дұрыс, барлық қайыстар, жүктер мықты әрі қозғалмайтындай байлануы керек. Түней орындары көгалда болуы тиіс. Түнеу орнына жеткен кезде ентігіп кеткен атқа су ішкізбек керек. Бір сағат уақытқа оны оттатқызады. Содан кейін қана су ішкізеді. Және суық тимеу үшін келген кезде бірден-ақ терлігі, ертоқымын алып тастамайды. Жара немесе жауыр болса, дер кезінде ем қылуы тиіс. Атбегі бір-екі қап сұлы алып жүруі керек. Күнде атқа жем «көбінесе, сұлы) беріп тұрады. Және мұнда ол өте ұқыпты болуы тиіс: ат сұлыны көп жеп қойса, ауырып қалуы мүмкін. Атбегі атты клиенттердің көзінше сабамауы керек: шетелдіктердің арасында аң қорғаушылардың саны көп болады.

Аттың орнына басқа жануарлар да: қодас, ит, түйе, есек, тіпті піл треккингте пайдаланылуы мүмкін.

Атпен треккинг жасау

Қодаспен треккинг жасау

Түйемен саяхат жасау

Есек керуені

Иттерді пайдалану

Пілге мініп саяхат жасау, Таиланд

**Лагерь орнату тәртібі.**

** Коммерциялық тур лагерін орнату мысалы**

Клиенттер соло немесе дабл түрінде орналасады. Ол туралы руминг-листте алдыен ала жазылады. Осыған орай, шатыр саны да есептеледі. Клиенттер палаткалары мен қызметкерлер палаткаларының арасында ас үй мен аспаз шатыры орнатылады – сонда қызметкерлер шатырлары бұлардан бөлек тұратын болады. Туалет лагерьден сәл алыс жерде және лагерьдің шығыс жағында емес орналасуы тиіс. Әдетте, туалет жасау үшін тереңдігі 70-80 см, ұзындығы екі күрек, ені екі күрек шұңқыр жасалады. Алынған топырақты шұңқырдың артқы жағына үйіп қояды. Шұңқырды жарық өтпейтін материалмен қоршайды. Оған қағазға арналған қалта тігіледі және иіс аэрозолі қойыладын алынған топырақтың жанына кішкене күрек қояды. Дәрет алған соң туристер күрекпен топырақ алып, үстінен себеді. Егер туалет толып кетсе, жаңа туалет қазу керек.

Қалған қоқыстарды немесе өзімен алып жүру керек, немесе жою қажет.

**Шытырман оқиғалы туризм**

**8-дәріс. Шытырман оқиғалы тур өткізу кезіндегі қауіпсіздік шаралары**

**Қауіп факторлары –** жарақаттану, қоршаған орта факторлары, спецификалық факторлар.

Қауіп тәуекелін төмендету үшін қорғау құрылғылары мен жабдықтары, туристік жолдарды қоршау, техникалық құралдар (аспалы жолдар, тростар т.б.), жеке сақтандыру құралдары (арқан, карабин, «сегіздік», жумар, шлем, каска, мұзшапқыш, арнайы аяқ киім т.с.с. қолданылады.

Сондай-ақ, спорттық жабдықтарға қойылатын талаптар, жабдықтау мен көлік тасымалына қойылатын талаптар мүлтіксіз орындалуы тиіс.

Тур жоспарлаған кезде жыл мезгілін, желі жолын, ауа райын, нашар ауа райынан қорғайтын баспаналар, жабдықталу, дұрыс киім сияқты сұрақтар ескерілуі қажет.

Шытырман оқиғалы турларға дені сау адамдар қатыса алады, сондықтан кейбір турларды өткізу үшін турфирмалар денсулығын тексеру анықтамаларын сұрауы мүмкін.

Тур жоспарлаған кезде туристерге бос уақыт жоспарлау керек. Бағдарламада адам ұйқысына, тамақтануына, жуынуына т.с.с. қажетті уақытын қалдыру керек. Қиын табиғи жағдайда, әсіресе, биік тауда өтетін турларда алғашқы кезде акклиматизацияға қажетті уақыт жоспарлау керек.

Алыс елдерге немесе климаты аса өзгеше елдерге барудың алдында қажетті егулерді жасу керек. Сондай-ақ, улы өсімдік пен жануарлар қауіпі, әсіресе, джунглиге барғанда, сафариге қатысқанда болады.

Туризмдегі сақтандыру қызметінің маңызы зор. Туристік фирмалар заңды тұлғадар сияқты сақтандыру компаниясының қызметін бірге пайдаланады. Тек туристік бизнсте міндетті сақтандыру мен еріктілік түрлері жүзеге асырылады.

Сақтандырудың келесі түрлері қызмет көрсетеді:

- медициналық;

- тіршілік және денсаулық;

- мүлік;

- көлік бөгелген жағдайда;

- туристер курортта, демалыста жүргенде ауа-райы бұзылған жағдайда;

- ассистанс;

- шоппинг-турда мүліктік тәуекелдік жағдайда кедендік тәртіпті бұзған жағдайда, тауарларды тәркілеу немесе шекараны кесіп өтуде кіргізуден бас тартқан жағдайда;

- болмайтын іссапармен байланысты шығындар;

- көлік құралдарында иеленушінің жауапкершілігі.

Туристерді сақтандырудың бірнеше түрлерін толық түрде қарастырайық. Туристерді медициналық сақтандыруда әдетте шығындар жабады:

- медициналық қызмет;

- стационарлық қызмет;

- жедел жәрдем көлігімен тасу;

- дәрілерді сатып алу;

- кездейсоқ жағдайда ауырған немесе бақытсыз жағдайда шақырылған ауруды күту;

- (шетелде қайтыс болған жағдайда) денесін өз отанына жеткізу;

- жедел түрде хат жіберу;

- туыстарының келуі;

- тез арада қайту.

**Белсенді туризмде қауіпсіздік ережелерін сақтау** –туристік топ мүшелеріне қойылатын басты талап. Апатты жағдайда және жарақат алуды болдырмау үшін туристік жорықтың әрбір мүшесі төмендегідей талаптарды орындауға міндетті.

Туристік жорықтар кезіндегі апатты және жарақат жағдайларында міндетті түрде төмендегі ережелерді орындау керек:

Жорыққа әзірлік кезінде:

Туризм техникасының сақтандыру әдіс және жалпы шынығу дайындығы сабақтары мен жаттығуларына үнемі қатысуы, жол қозғалысы ережелерін, автомобиль және теміржол көліктерімен өту ережелерін оқып, қатаң сақтап отыру;

Белгіленген маршрутты жан-жақты зерттеп, дәрігерлік байқаудан өтіп және жорыққа қатысуға дәрігерден рұқсат алу;

-жорық үшін жеке және топтық құрал жабдықтарды мұқият әзірлеу;

Топ жетекшісінің өкімін қолдау, маршруттың апатсыз өтуіне мүмкіндік туғызып тапсырмаларды шын көңілмен орындау, болмашы жағдайдың өзінде де басшыға баяндап отыру; топ қатарын тастап кетпей, қалып қоймай, қалып қойғандар туралы тез арада басшыға хабарлау; лагерьдің аумағын басшының рұқсатынсыз тастап кетпеу; белгісіз саңырауқұлақтарды, жеміс-жидектерді, су ішу тіртібін қатаң сақтау; басшының рұқсатынсыз алау жақпайды, отты өшірмей қалдырмайды, жанып тұрған шырпыны лақтырмау; ағаштарды, бұталарды шабуға жол бермеу, ағаш бұталарды шабу үшін лагерь аумағында әдейі алаң жасау; сақтану және өзін-өзі сақтандыру ережелерін қатаң мұқият орындау; апат болған жағдайда жоғары моральдық рухты салты қандылықты, сенімділікті сақтап, тез әрекет жасау, басшының бұйрығын орындау; жарылу қауіпі бар заттар табылған жағдайда, оған тимеу, басшыға хабарлау, қауіпті жерді қоршау.

**I.Төтенше жағдайлардың түрлері мен сипаттамалары**

Төтенше жағдайлар себеп-салдарына байланысты мынадай классификацияға бөлінеді:

Табиғи (жер сілкіну, сел, көшкін, су тасқыны, табиғи өрт, эпидемия, ауылшаруашылық өсімдіктер мен орманның зиянкестермен аурумен бүлінуі).

Техногендік (өнеркәсіптік, транспорттық т.,б. апаттар, өрт, жарылыс, СДЯВ, РВ,БОВ тастандылары, ғымаратта мен құрылыстардың бүлінуі, өмірді қамтамасыз етіп отырған объектілердегі апаттар, плотиналардың бүлінуі).

**Табиғи сипаттағы ТЖ** – дүлей зілзала (жер сілкінісі, сел, көшкін, су тасқыны және басқалар), табиғи өрт, індеттер мен малдың жұқпалы аурулары, ауылшаруашылық өсімдіктерінің және ормандардың кеселдері мен зиянкестері арқылы зақымдануын туғызатын ТЖ-лар.

**Экологиялық төтенше жағдай** — қоршаған ортаға әсерін тигізетін бір [фактордың](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80) белгіленген мөлшерден тым ауытқып кетуі салдарынан [организмдердің](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC) тіршілігіне туған апатты жағдай. Мысалы, [топырақтағы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B) [тұздардың](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D0%B7) мөлшері көбейсе, [топырақ](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B) ерітіндісінің осмостық қысымы артады; бұдан [физиологиялық құрғақшылық](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D2%B1%D1%80%D2%93%D0%B0%D2%9B%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1) күшейеді де, ылғал жеткілікті болғанның өзінде [өсімдіктің](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA) сумен қамтамасыз етілуі қиындайды. Осылайша [топырақта](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B) [тұздың](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D0%B7) шектен тыс жиналуы [өсімдіктің](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA) [улануына](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83) және солып қалуына апарып соғады.

**Техногендік сипаттағы ТЖ** — өнеркәсіп, көлік авариялары және басқа да авариялар, өрт (жарылыс), күшті әсер ететін улы, радиоактивті және биологиялық жағынан қауіпті заттарды тарататын (тарату қаупі бар) авария, үйлер мен ғимараттардың кенеттен қирауы, бөгендердің бұзылуы, тіршілікті қамтамасыз ететін электр-энергетика және коммуникация жүйелеріндегі, тазарту құрылыстарындағы авария туғызған ТЖ.

Техногендік сипаттағы тетенше жағдайлар деп адамдардың өз қолдарымен жасалып жатқан апаттар мен қирауларды айтады.

**Оның түрлері:**

* Өндіріс орындарында болатын апаттар (зауыт-тарда, шахталарда және т.с.с).
* Көлік жүйесіндегі апаттар.
* Түрлі жарылыстар мен өрттер (өндіріс орындарында, мұнай, газ құбырларында, энергия жүйесінде, коммуналдық жүйеде және т.с.с).

**Себептері:**Бүгінде ғылыми-техникалық прогрестің шапшаң дамуынан өндіріс, құрылыс, тау-кен байлығын өндіру, жаңа химиялық заттарды өндіріске енгізу сияқты іс-әрекеттер жүргізіліп жатыр. Бұндай қарқынды даму экономикаға әсер еткенімен, экологиялық апатқа әкеліп соғу қауіпі де туындап отырады. Кей жерлерде жаңа Техниканы және технологияны, материалдарды пайдалану ережелері сақталмайды, қауіпсіздік шаралары орындалмайды. Міне, осы сияқты қателіктердің салдарынан апаттың болу қауіпі туындайды.

Апаттың тағы бір себептері – улы, тез тұтанғыш, жарылғыш заттарды сақтау, тасымалдау ережелердің сақталу-сақталмауы, олармен жұмыс істеудегі қателік-терге жол берілуі жатады.

Апаттың болуы, адамдардың еңбек тәртібін сақтамаушылығына, жұмыс істеуші адамдардың салақтығына, олардың тиісті дәрежеде білімінің жетіспеушілігіне, техниканы және оның қауіпсіздік сақтау ережелерін жете меңгермегендігіне көп байланысты.

Міне, осылар жұмыс орнындағы апатқа, жарылыстарға, өртке, қирауға, қоршаған ортаны улы не радиоактивті заттармен ластауға әкеліп соқтырады. Мысалы: 1971 жылы Минск телерадио заводында жарылыс болып, өндіріс орны қирап, адам шығынына ұшыратты. 1986 жылы Чернобыль атомдық станцияда ірі жарылыс болып, үлкен апат болғаны белгілі. Мұндай жағдай Атырау химия, мұнай айыру заводтарында да болып тұратындығы ықтимал.

Апаттың тағы бір өте қауіптілігі – күшті улы заттардың ауаға тарап кетуі. Осындай өрттен шыққан қалың түтіндегі улы заттар ауаға көтерілі де жерге жайылып қонады. Әсіресе полиэтилен, полистирол тұрпаттас материалдардың жануы адам, жан-жануар, құстар және т.б. өміріне өте қауіпті.

Өрт пен жарылыстардың салдары оның жою фактор-ларымен байланысты.

1.Өрттің негізгі жою факторлары мыналар: от заттарға тікелей және алыстан қызуы арқылы әсер етеді. Нәтижесінде отта қалған заттар, обьектілер, ғимараттар және оның құрылымы толық немесе жартылай жанып кетуі мүмкін. Ал өте жоғары температураның әсерінен материалдар, металдан жасалған тіреулер, балкалар, құрал-жабдықтар, технологиялық қондырғылар, бұйымдар және техникалар балқып, жанып істен шығады әрі өзінің қасиетін жоғалтады. Адамдар, жан-жануарлар зардап шегеді.

2. Жарылыстың қырып-жою факторлары мыналар:

* ядролық бомбаның, жарылғыш заттардың, сұйық отынның, газдың жарылыстарынан туындайтын соққы ауа толқыны.
* жарылыстардан жарықшақтардың, сынықтардың пайда болуы әрі оның үлкен аймақты қамтып, үлкен зардап әкелуі.

Жарылыстардан қирау, обьектілердің жойылуы, адамдардың және жан-жануарлардың өлімі, жарақаттануы сияқты зардаптары болады. Жарылыстың нәтижесінде үлкен өрттер пайда болуы мүмкін. Неғұрылым жарылыстың қуаты күшті болса, соғұрылым оның экономикаға, қоршаған ортаға, адамдарға және экологияға әкелетін зияны зор болады.

Химиялық обьектілерде болған апаттар аса қатерлі апаттардың қатарына жатады. Себебі ондай апаттар адамдарды, жан-жанурларды, өсімдік әлемін жаппай жоятын улы заттар шығуымен сипатталады.

Улы заттектер /сильно действующие ядовитые вещества/ жаппай қыру қаруларының біріне жатады. Бұлардың негізін химиялық қосындылар құрайды. Олар адамдарды, жан-жануарларды, ауаны, жер бетін, техниканы, суды және азық-түлікті улайды.

Жаппай қыру мақсатында қолданғанда олар тамшы, сұйық, тұман, түтін не бу күйінде болуы мүмкін.

Улы заттпен зақымдаудың бірнеше ерекшеліктері бар:

* аз уақыт ішінде жаппай улауға болады;
* ауа, жер кеңістігінде үлкен аумақта улай алады;
* аэрозоль, бу түрінде қорғануы нашар үйлерге, бөлмелерге кіріп кетеді.
* әр түрлі жағдайда, әр түрлі орындарда /тұйық, желсіз жерлерде/ ұзақ сақталуы мүмкін.

Улы заттармен зақымданудың жолдары:

* уланған ауамен демалғанда;
* улы тамшылардың теріге не көзге тиюі;
* уланған заттарды үстағанда;
* уланған азық-түлікті не суды пайдаланғанда. Улы заттардың ішіндегі көп кездесетіні әрі қатерлісі **хлор мен аммиак.**

**Төтенше жағдайларды жою жұмыстарына** – ТЖ пайда болған кезде жүргізілетін және адамдардың өмірін сақтап, денсаулығын қорғауға, залал мен материалдық шығындар көлемін азайтуға, сондай-ақ ТЖ аймағының одан әрі таралмауына бағытталған құтқару, авариялық-қалпына келтіру жұмыстары мен басқа да кезек күттірмейтін жұмыстары жатады. Осы жұмыстарды уақтылы атқару мақсатында ауданның АҚ және ТЖ қызметтері құрылады. Бұл қызметтер атқаратын жұмыс түрлеріне қарай тиісті техникамен, жеке құраммен, қажетті құралдармен жасақталады.

«**Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы**» ҚР Заңының 20 бабында:

— «табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ оқшаулау мен оларды жою жөніндегі бірінші кезекте жасалатын іс-қимылды бұрын бекітілген жоспарларға сәйкес ТЖ аймағында орналасқан авариялық-құтқару қызметтерінің күштері мен құралдарын тарта отырып жергілікті атқарушы органдар және ұйымдардың басшылары ұйымдастырады» делінген.

Бірінші кезекте жасалатын іс-қимыл кезінде халықты ТЖ аймағынан уақытша көшіру, ұйымдардың қажетті материалдық-техникалық ресурстарын жұмылдыру ісі жүргізілуі мүмкін, авария, зілзала немесе апат болған объектінің жұмысы тоқтатылады немесе тоқтатыла тұрады, ұйымдарда жұмыс режимі өзгертіледі, адамдардың жүріп-тұруы мен жүктердің тасымалдауына шектеу (карантин) енгізіледі, мүмкін болатын құтқару және авариялық-қалпына келтіру жұмыстары жүзеге асырылады, қоғамдық тәртіп пен объектілерді қорғау қамтамасыз етіледі.

ТЖ аймағының шекараларын ҚР заңдарына сәйкес тағайындалған ТЖ жою басшылары ҚР Үкіметі белгілеген ТЖ сыныптау негізінде айқындайды.

Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ жою кезінде шұғыл медициналық жәрдем көрсету қызметі дереу іске қосылады, ал ол жеткіліксіз болған жағдайда орталық мемлекеттік органдардың және ұйымдардың медициналық күштері мен құралдары тартылады (21-бап).

Халықтың, қоршаған ортаның және шаруашылық жүргізу объектілерінің табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ кепілді қорғалуын қамтамасыз ету үшін алдын ала материалдық-техникалық, азық-түлік, медициналық және басқа ресурстардың мемлекеттік резерві жасалады      (24-1 бап).

Алдымен жорықтың мақсатын анықтап, маршрутты картаға салу керек.

\* Жорық ауданын егжей-тегжейлі зерделеу, тыйым салынған аймақтардың, жабық объектілердің, бөгеттердің, қоқыс тастайтын жерлердің және басқа да кедергілердің болуы туралы қажетті ақпаратты жинау қажет.

\* Әсіресе, үлкен қонуды ұйымдастыру орны (жорықтың соңғы нүктесі) туралы толық ақпарат алу қажет: онда су қоймаларының болуы, судың сапасы, отты қауіпсіз жағуға арналған орынның болуы және т. б.

\* Күндізгі уақытта оралу үшін топтың уақытын анықтау қажет.

\* Серуендеу мақсаттарын ескере отырып, серуендеуге арналған жабдықты ойластырыңыз және таңдаңыз.

\* Барлық мүлікті топ мүшелері арасында бөлу және рюкзактарға салу.

\* Жорықта туындауы мүмкін түрлі қауіпті және күтпеген жағдайларда (найзағай, орманда адасып кеткен, топтан артта қалған, апат сигналдары, от жағу ережелері, жеуге жарамды және жеуге жарамсыз жидектер мен саңырауқұлақтар) жорыққа қатысушылардың мінез-құлық ережелерін ойластырып, талқылау қажет.

**Найзағай кезінде қауіпсіздік шаралары**

\* Биік ағаштардың астына жасырынбаңыз, әсіресе емен, терек, шырша, қарағай.

• Егер найзағай ашық жерде болса, құрғақ шұңқырға отыру керек.

\* Жүгірмеңіз.

\* Егер күн күркіреп суға шомылғанда суға түссеңіз, жағаға шығу керек.

\* Найзағайдан баспана тау бөктерінен немесе құрғақ тасты топырағы бар кішкентай ойықтардан іздеу керек.

\* Орманды жерлерде тығыз бұтада баспана алған дұрыс.

\* Су қоймаларының жанында немесе ашық жерде қалмаңыз.

**Ормандағы мінез-құлық**

- Орманға кірмес бұрын, бағдарларды (жол, өзен және т.б.) есте сақтаңыз.

- Есіңізде болсын, күн орманға кірген кезде қай жағынан болады, содан кейін шығу кезінде ол қарама-қарсы жағында болуы керек. Есіңізде болсын, әр сағат сайын күн 15 градусқа солға ауысады.

- Орманда жүру кезінде өзіне тән белгілерді (көрнекті ағаш, үлкен тас, ағаштар тобы) есте сақтауға тырысыңыз, белгілер жасаңыз (кесектер, бұтақты сындырыңыз).

— Егер сіз топтан артта қалып, орманда адасып қалсаңыз:

- тоқтаңыз және тынышталыңыз, жолдың таныс бөлігіндегі соңғы белгіні еске түсіруге тырысыңыз;

- күннің қай жағында екенін есте сақтай отырып, қозғалыс бағытын орнатуға тырысыңыз;

**От алаңындағы қауіпсіздік**

\* От алаңы ашық, бірақ желден қауіпсіз жерде, жақсырақ судың жанында таңдалады.

\* Отты қазірдің өзінде тапталған жерлерде, ескі оттарда жаққан жөн.

\* Жануы мүмкін барлық құрғақ жапырақтарды, бұтақтарды, инелерді, шөптерді от жағудан 1-1, 5 м қашықтықта алып тастау керек.

\* Өртке қарсы қауіпсіздік:

\* ағаштардан, шайырлы түбірлерден немесе тамырлардан 4-6 м жақын жерде от жағуға болмайды;

\* ағаштардың бұтақтары оттың үстіне ілінбеуі керек;

\* құрғақ қамыс, мүк немесе шөп бар жерлерде от жағуға болмайды;

• отты қараусыз қалдырмаңыз

\* орманда тасты шөгінділерде от жағуға болмайды.

\* тұрақ орнынан кетерде, міндетті түрде алауды өшіріп, су құйып кетіңіз.

**Климатогеографиялық жағдайлар мен уақыт белдеуін ауыстыру**

\* Акклиматизация ауыртпалықсыз өтуі үшін үнемі дене шынықтырумен айналысу керек.

\* Басқа климаты бар жерлерге көшкен кезде жергілікті тұрғындардың киіміне, аяқ киіміне және жабдықтарына назар аударып, олардың тәжірибесін ескерген жөн.

\* Жаңа жергілікті тағамдарға мұқият көшу керек; әсіресе ыстық климаты бар жерлерде акклиматизация кезінде артық тамақтанудан аулақ болыңыз.

\* Ауыз су режимін сақтау керек; шикі су ішпеңіз, оны қайнату керек.

\* Уақыт белдеулерін ауыстыру кезінде ұзақ сапар, ұшу кезінде жаңа күн режиміне үйрену үшін бір күн демалу қажет.

\* Бұл ережелер үйге оралғанда да сақталуы керек, сондықтан реакцияның ауыртпалықсыз өтуі — ескі өмір жағдайларына тәуелділік.

**Саңырауқұлақтар мен жидектерді қауіпсіз пайдалану**

\* Шикі саңырауқұлақтың дәмін татпаңыз.

\* Саңырауқұлақты білетіндігіңізге сенімді емес болсаңыз-оны тастаңыз.

\* Ешқашан саңырауқұлақтарды өнеркәсіптік шөлейт жерлерде және бұрынғы қоқыстарда, сондай-ақ автомобиль жолдарының бойында жинамаңыз.

\* Орманда белгісіз жидектерді алмаңыз.

**Шытырман оқиғалы туризм**

**9-дәріс. Шытырман оқиғалы турдың қызмет көрсету пакеті**

Туристік пакет – бұл туристік өнімнің бір бөлігі, дәлірек айтсақ, турдың міндетті бөлігі (тур көбінесе пакетке тең болады).

Тур – тұтынушыға біртұтас түрде берілетін туристік өнімнің бастапқы бірлігі, туроператордың белгілі бір маршрутқа және нақты мерзімге берілетін еңбек өнімі (8-сурет).

Турпакет пен маршрут барысындағы қызметтер кешенін, яғни турды туроператор туристік жолдама немесе ваучер – фирма мен тұтынушыға міндетті болатын қызметтер кепілденетін құжат түріне рәсімдейді.

Қосымша туристік-экскурсиялық қызметтер – бұл тұтынушының еркін таңдауына берілген ваучер мен жолдамада қарастырылмаған қызметтер. Қосымша қызметтер жолдаманың негізгі құнына енбейді. Оларға: жалға алу, телефон, тұрмыстық қызмет, валюта айырбастау, қосымша тамақтану, қоғамдық көлік, рент-кар, зат сақтау, сауық көтеру, орын даярлау, коммерциялық телеканалдар қызметтерін пайдалану, бейне түсіру, билеттер сатып алу, шағын бар қызметі және т.б. Бұл қызметтерді турист қосымша ақы үшін ала алады.

**Турпакет құрамы**

· Таңдап алған отельде тұру, оның инфрақұрылымын пайдалану

· Әуе немесе теміржол көлігі

· Отельден аэропортқа, аэропорттан отельге дейінгі трансфер

· Экскурсиялық, маршруттық және т.б. бағдарламалар

· Таңдап алған тамақтану жүйесі

· Виза

· Медициналық сақтандыру

1. Туристің турға бару себебіне сәйкес мқсатты қызмет көрсетулер. Мысалы, рафтинг кезінде өзен бойымен жүзу, треккинг – таудағы жаяу саяхат, әскери турларда – әскері объектілерін көріп шығу. Саяхат мақсаты кеңірек болуы мүмкін, мысалы, рафтинг пен треккинг. Мұндай жағдайда туристік фирмалар құрамалы турларды ұсынады.

2. Қосымша қызмет көрсетулерге экскурсиялар, мұражайларғ барып шығу жатады. Мұнда негізгі түрткі деп саналмайтын кәсіптер, мысалы, треккинг кезінде балық аулау, атты тур кезінде жаяу серуендеу жатады.

3. Қосалқы қызмет көрсетулер – орналастыру, тамақтандыру, тасымал, трансфер. Туристерді турдың алдында, маршрут кезінде демалу үшін, алыс жерге бару қажетті болмаған турларда қонақүйде орналастыруға болады. Қосымша қызмет көрсету ретінде деңгейі жоғарырақ отельде жайғстыруға болды.

Белсенді шытырман оқиғалы турларда туристерді турбзаларда, альпинистік лагерьлерде, тау лашықтары мен баспаналарда, тұрақтарда жатқызуға болады. Әдетте, олардың комфорт деңгейі төмен.

*Турбаза –* туристерге түнеу орнын, тамағын беретін, туристерге экскурсиялық, мәдени-тұрмыстық, дене шынықтыру және сауықтыру қызметін көрететін қонақүй түріндегі кәсіпорын.

«Алматау» туристік базасы

*Альпинистік лагерь –* альпинистерді оқытуға және олардың спорттық шеберлігін жетілдіруге арналғн спорттық база. Альплагерде жазғы үй-жайлар, әкімшілік және тұрғын ғимараттары, әдістемелік және дәрігерлік кабинеттер, альпинистік және тау шңғы жабдықтарын жалдау орындары, құтқару жасағы орналасатын орын болуы тиіс. Мұнда тамақтандыру, мәдени және тұрмыстық қызмет көрсетіледі.

«Тұйықсу» альплагері

*Тау лашықтары мен баспаналар* туристер мен альпинистердің тауға шығудың алдында немесе таудан түскен кезде, нашар ауа райы кезінде қысқа мерзімге орналасуға арналған. Мұнда жататын жерлер, ас бөлмесі, туалет, радиобайланыс болады.

Швейцариядағы «Монте Роза» тау баспанасы

Тұрақтар демалыс пен түнеуге арналған.

таудағы тұрақ

Круиз кезінде туристер кеменің өзінде, автомобиль турларында трейлерде орналасады.

**Шытырман оқиғалы туризм**

**10-дәріс. Ауыл туризмі – шытырман оқиғалы туризм түрі ретінде**

**Ауыл туризмі (агротуризм)** – ауылды жердегі белсенді демалыс түрі. Агротуризм бағдарламаларындағы қызмет көрсетулер:

* жеке меншікті үйлерде тұру;
* тапсырыс бойынша экологиялық таза тамақ;
* өлке тарихымен танысу;
* жеміс-жидек пен саңырауқұлақ теру;
* халық салттарына қатысу;
* қайық, ат тебу.

Агротуризм әсіресе, Еуропа елдерінде сәнге айналып кеткен. Германия, Италия, Франция, Ұлыбритания елдерінде ауылды жерде орналастырумен айналысатын ондаған мың туристік фирамалар бар.

Ауылды жердегі туризм мен ауыл туризмін (агротуризм) ұғымдарын бір-бірінен айыру қажет. Ол үшін қала жері мен ауыл жерлері деген ұғымдарды анықтау керек. Бұл анықтама әр елде өзінше тұжырымдалады.

Ауыл туризмі демалыс кезіндегі іс-әрекет формасы (мысалы, үй малымен айналысу, жергілікті тағамдардың дәмін тату, ауылды жердегі пикниктерге қатысу және т.с.с.) мен туристік саяхаттар мотивациясы (ауыл өмірімен танысу) бойынша туризмнің бөлек түрі болып есептеледі.

Ауыл туризмі туризмнің ауылды жердегі туризмнің басқа түрлерімен тығыз байланысты болуы мүмкін. Кейде бір-біріне ұласып та кетеді, ал кейбір жағдайларда туризмнің өзге түрлері ауыл туризмін дамытуға тікелей түрткі болған деп айтуға болады. Мысалы, дәл осылай әлемге әйгілі апалы-сіңлілі **Бронте** туған жері Йоркшир графтігінде немесе б.з.д. ІІІ-ІІ ғасырда салынған **Стоунхендж** мегалиті орналасқан Уилтширде

**Стоунхендж**

туристерді қабылдау ісі пайда болған. Ирландияда ауыл туризмі алғашқы қауым ескерткіштері – дольмендер, кромлехтер, молалар орналасқан аудандарда басқа жерге қарағанда жылдам дамыған. Норвегияның жағлаулық зоналарында ауыл туризмінің қарқынды дамуын туристердің **фьордтарға** баруға қызығуымен байланыстыруға болады.

**Норвегия фьордтары**

Бірақ, ауыл туризмінің дәл өзінің ресурсы жеткілікті емес деп ойлау қате болмақ. Мысалы, тек өз ресурстарын пайдаланатын ауыл туризмінің түрлері бар – гатрономиялық туризм, энотуризм (шарап), «сыра туризмі».

Ауылды жердің геогрфиялық орналасуына байланысты агротуризмнің басқа туризм түрлерімен үйлесімділігі типтерін бөліп атауға болады:

– туризмнің *құрлықтық (континенттік)* типіне теңізден алыс орналасқан ішкі аумақтар жатады, мұнда ауыл туризмі танымдық және спорттық туризммен үйлеседі (Алпі аймағы);

– теңіз жағалаулық типке жататын аумақтарда ауыл туризмі танымдық және шомылу-жағажайлық туризммен үйлеседі ((Испания, Франция, Италия жағалаулары);

Шомылу-жағажайлық туризм

– аралдық тип: ауыл туризмі шомылу-жағажайлық туризммен үйлеседі (Балер, Канар аралдары, Кипр, Мальта Эгей теңізінің аралдары).

**Батыс Еуропадағы ауыл туризмін ұйымдастыру ұлттық модельдері**

***Британиялық модель***

ең алдымен туристерді орналастыру жүйесімен ерекшеленеді. Орналастыру құралдарының жіктелуін басқа елдер үлгі ретінде қабылдаған. Осы модель бойынша орналастырудың үш түрі кеңінен тараған:

1) фермер үйінде тұру, мұнда таңғы ас беріледі (farm B&B). Турист фермер жанұясымен тығыз қарым-қатынас жасй алады;

2) бөлек ғимаратта тұрып, өзін өзі күту (self catering unit). Әдетте бұл ғимарат – жөнделген кішігірім қойма (қамба).

3) 8-15 турист сиятын жеке тұрған үйжай (bunkhouse). Ол үшін үлкен қойманы (қамбаны) бірнеше бөлмеге бөледі (жатын зонасы, ас үй, ванна бөлмелері). Бұл вариант өте үнемді (бір адамға Еуропада 10 евроға түседі), сондықтан оны жастар, әсіресе, шағын студенттер топтары жақсы көреді.

Алайда, Ұлыбританияның ауылды ауданының барлығы мұндай арзан емес. Мұнда байларды қабылдайтын VIP-ауыл туризмі дамуда. Оның екі орналастыру типі кездеседі: люкс – толығымен қайта құрылған ескі ақсүйектер мекендері; және дәстүрлі нақышта арнайы салынған мини-отельдер немесе үйлер.

Британияда ауыл туризмі бағдарламасына танымдық туризм элементтері енгізіледі. Мысалы, жаяу немесе велосеруендеу, ат пен пони тебу, футбол, крикет, гольф сияқты спорт шаралары туристерді қызықтырады.

Жылқыны күту және аталған спорт түрлерінің мәдениеті Ұлыбританияда өте жоғары деңгейде дамыған, сондықтан фермерлер спортың осындай түрлерін ойын-сауық бағдарламасына қосуғ тырысады.

Британ моделінде балалардың экологиялық тәрбиесіне үлкен көңіл бөлінеді.

Ол үшін мал төліне (бұзау, лақ, қозы, құлын) арналған қора жасайды. Фермад болған кезде балалар оларды күтеді.

***Франциялық модель***

Франция еуропалық елдердің арасында ең алғашқы болып ауыл туризмін ХХ ғасырдың ортасында дамыта бастаған. Франциялық модель – күрделі модель. Мұнда ауыл туризмінің бірнеше нұсқасы бар.

Францияның оңтүстігінде ауыл туризмі шомылу-жағажайлық туризммен үйлеседі. Жағалаулық зонада туристер үшін кәдімгі коттедждік кенттер салынады.

Францияда агротуризм бақ және жүзім плантацияларында жақсы дамыған. Германияға қарағанда Францияда туристер фермерлердің үйлерінде тұруды онша жақсы көрмейді. Сондықтан олар көбінесе, кішкентай коттедж-апартаменттерде тұрады. Француздар тамақты өздері дайындауды қалайды.

Франция гастрономиялық және энотуризм бойынша алдыңғы қатарда орналасқан ел.

Гастрономиялық туризм – аймақтың аспаздығын тану мақсатындағы саяхаттар. Туристер толық пансионмен фермаларда тоқтайды. Үй иесімен бірге тұру өте маңызды, өйткені туристер дәм татумен бірге тағам дайындау әдісін де білгісі келеді.

Шарап туризмі (энотуризм) Францияның уыл туризмінің ең маңызды түрі. Оның құрамына: шарап пен шампанның дегустациясы; шараптың бір түрін шғаратын бірнеше шаруашылықтарды қарап шығу; шарап жасау технолоиясымен танысу; шарапты дастарханға қою және шараптың тағамдармен үйлесу ережелерін танып, білу; маркалы шараптардың коллекциясын жинау кіреді.

Сонымен қатар, Францияда ауыл туризмі танымдық туризммен жақсы үйлеседі. Мысалы, Луара алабында орналасқан шаруалар ауылды жерде демалып, ескі замоктарды көргісі келетін туристерді қол жайып, қабылдайды. Альпіде ауыл туризмі мотивациясының бірі – әрине, спорттық туризм (треккинг, альпинизм, тау шаңғы).

***Германиялық модель.***

Туристер фермерлердің үйлерінде тұрғанды жақсы көреді, ал жаңа коттедждер әдетте, салынбайды. Немістер демалған кезде фермерлерге көмектееді, мал күтеді, пикниктерге қатысады, балық аулайды. Германияда ауыл туризмі оқиғалы туризммен тығыз байланысты. Мұнда көптеген халық мерекелері мен фольклор фестивальдары, ауыл шаруашылық жармеңкелері жиі өтеді. Мысалы, «Октоберфестке» туристер бүкіл әлемнен келіп, көңілін көтереді. Фестиваль Мюнхенде өткенмен, айналасындағы деревнялар туристерді қызықтыратын бағдарламаларын іске асырады.

Суретте Октоберфест

***Итальян моделі***

Ұсынатын туристік бағдарламалары бойынша Италияның ауылды жерлерін үш тақырыптық топқа: «Табиғат пен денсаулық»; «Дәстүрлі гастрономия» ж»не «Спорт» топтарына бөлуге болады. Бірінші типке ауыл және экологиялық туризмді үйлестіретін шаруашылықтар жатады. Оларды Кьянти, Умбрия және Сицилияда кездестіруге болады.

Екінші тип географиясы кеңірек – Лигурия, Тоскана, Венето, Умбрия, Марке, Пулия және Калабрия, сондай-ақ, шарап аудандары. Әдетте әрбір крестьян шаруашылығы белгілі бір жерге тән өнім шығарады. Теңіз жағалаулық оңтүстік пен аралдрда – балық пен теңіз өнімдері, астаналық Лацио облысында – «Кастелли романи» шараптары, Абруццо – зәйтүн майы.

Спортқа көңіл бөлетін шаруашылықтар бүкіл Италияда бар. Туристер жақсы көретін спорт түрлері – жүзу, велоспорт, теннис және ат тебу.

Туристер көбінесе, апарттаменттерде орналасады.

***Шетелдік Еуропа ауыл туризмінің географиясы***

**Орталық Еуропа,** оның ішінде Франция, Ұлыбритания және Германия ауыл туризмінің бесігі болып табылады. Францияда климат, жер бедері және географиялық орналасу ерекшеліктеріне орай ауыл туризмі көбінесе, елдің шығысы мен оңтүстігінде жақсы дамыған. Францияның шығысы жер бедеріне (Вогез, Альпі, Юра) және бірнеше көршілес елдердің (Швейцария, Италия, Германия, Люксембург, Бельгия) жақын орналасуына байланысты туристерді өзіне тартады. Оңтүстікте шомылу-жағажай туризм зонасы және негізгі шарап жасау аудандары орналасқан. солтүстік-батыс аудандарында жауын-шашынды әрі желі көп ауа райы болғандықтан ауыл туризмі дамымаған.

Германияда ауыл туризмі көбінесе, батыс және оңтүстік жерлерде, яғни ең жақсы дамыған және бай аудандарда шоғырланған (Солтүстік Рейн-Вестфалия, Баден-Вюртемберг, Бавария және т.б.).

Ұлыбританияда ауыл туризмі оңтүстік аудандарда дамыған. Мұнң себебі – астана мен басқа ірі қалалардың және алғашқы қоғам мәдениеті ескерткіштерінің тығыз орналасуында. Сондықтан аймақтық саясаттың маңызды бағыты – ауыл туристерін Шотландия мен Солтүстік Ирландияға тарту болып табылады.

Бенилюкс елдерінде фермерлік туризм жақсы дамыған. Мұнда территориялық диспропорциялар байқалмайды. Австрия мен Швейцариядағы ауыл шаруашылық туризмнің таралуы Германиядағы ситуацияға ұқсас.

Солтүстік Еуропа елдері арасында Дания, сондай-ақ, Швеция мен Норвегияның оңтүстік аумақтарында ауыл туризмінің жағдайы жақсы. Бұл Скандинавияның сұрапыл климатына байланысты. Данияның ауыл шаруашылығы әлемдегі ең үздік шаруашылықтары қатарына кіреді әрі үлгі ретінде саналады, сондықтан ауыл шаруашылығына қызығатын туристер саны жылдан жылға өсуде.

Оңтүстік Еуропа ауыл туризмі нарығының қуатты мүшесі болып саналады. Оның ішінде Испанияның оңтүстігі, бүкіл дерлік Италия, Оңтүстік Грекия мен аралдары, Кипр сияқты аудандарды атауға болады. Италияда ауыл туризмі Альпі аймағында (тау шаңғы туризммен бірігіп) және теңіз жағалауында (шомылу-жағажайлық туризммен бірге) жақсы дамыған. Италияның солтүстігінде ірі қалалар – танымдық туризм орталықтары жанындағы ауылды жердегі туризм қарқынды дамуда.

Шығыс Еуропа елдерінде ауыл туризмі бастапқы кезеңінен өтуде. Ең маңызды орталықтары – Чехия, Словакия, Венгрия және Словения. Румыния «Трансильвания – Дракуланың отаны» атты туристік брендін ұсынып, ауыл туризмінің маңызды орталығына айналуда.

Граф Дракула Трансильвания замоктары

Трансильванияның ауылдық жерлері

Польшада жыл сайын агротурбизнес қызмет көрсетулерін 500 мың турист пайдаланады. Бұрыңғы Югославия елдерінде ауыл туризмінің әлеуеті жоғары, бірақ тұрақсыз саяси жағдайы себебінен бұл әлеует жақын уақытта іске асырылуы күмән туғызады. Тек қана Хорватия ауыл туризм бағдарламаларын қазірдің өзінде ұсына алады.

Еуропаның сан түрлі елдерінде ауыл туризмін дамыту бағдарламалары пысықталуда. Сондай-ақ, жалпыеуропалық стратегия да бар. Қазіргі таңда ЕО ауыл аумақтарын дамыту бойынша LIDER (Liaisons Entre Actions pour le Developpement des Economies Rurales) бағдарламасы қабылданған. Оң нәтижелерімен бірге бұл бағдарламаның кесмшіліктері де бар. Мысалы, материалдық емес сфераға еңбек күші тартылу себебінен ауылшаруашылықта жұмыспен қамту пайызы төмендеп кеткен.

Қазіргі кезде ауыл туризміне деген сұраныстың өсуін күтуге болады. ЕО халқының үштен бірі осындай демлысты таңдап алғысы келетін көрінеді. Кейбір елдерде (Испания, Италия) ауыл аудандарында жаппай коттедждік құрылыс жүргізілуде. Ұлыбританияда ауылды жерде элиталық құрылысқа назар аударылады. Алайда, кейбір елдерде, мысалы, Германия, Австрия мен Швейцарияда сұраныс таза ауылдық сұраныс болып қала береді. мұнда агроландшафттарды сақтау ең маңызды міндет болып саналады. Фермерлер деревнялар келбетін өзгеруге жол бермейді, сондықтан мұнда дәстүрлі орналастыру орындарының үлесі одан әрі өсетін болады.

Болашақта туристік сұраныс одан сайын күрделі, ал ұсыныс индивидуализацияға ұшырайтын болмақ. Демалыс стандарттары жоғары болады. Сондықтан ауыл туристік өнім сапасы, экологиялық сипаты және вариативтілігі одан әрі артуы тиіс.

**Шытырман оқиғалы туризм**

**11-дәріс. Қазақстанның шытырман оқиғалы туризм ресурстары**

Тянь-Шань жер бедерінің карта-схемасы

Хан Тәңірі ауданының суреті

Хан Тәңірі ауданының картасы

Алтай картасы

Жетісу (Жоңғар) Алатауының картасы

Қазақстан территориясында таулы саяхаттарды жасауға қолайлы бірнеше ірі аудан бар. Ең алдымен бұлар: Батыс, Солтүстік және Орталық Тянь-Шань аудандары, Алтай және Жетісу Алатауы.

**Батыс Тянь-Шаньға** Қазақстан, Өзбекістан мен Қырғызстан аумағына кіретін Талас Алатауы және одан жан-жаққа түзілген Шатқал, Сандалаш, Пскем, Маңдайтал, Үгем сілемдері, Ферғана және Атойноқ жоталары жатады.

Батыс Тянь-Шань туристік саяхаттар жағынан қиындығы орташа тауларға жатқызуға болады. Мұнда 3-категориядан жоғары маршрут табу қиын, бірақ 1-2-категориялық желілер жасау үшін қолайлы. Батыс Тянь-Шаньның оңтүстік-батыс, батыс және орталық бөлігі туристермен жақсы игерілген. Мұнда тау туристік саяхат жасаудың ең қолайлы маусымы – сәуірдің соңынан қазанның соңына дейін.

**Солтүстік Тянь-Шаньға** Іле Алатауы, Күнгей-Алатау, Қырғыз Алатауы, хребет Кетпен (Ұзынқара) және т.б. жатады.

Солтүстік Тянь-Шань картасы

Іле Алатауы – Тянь-Шаньның ең солтүстік жотасы. Ең биік жері шығыстағы Аманжол асуы (3247м) мен батыстағы Құмбел асуы аралығында орналасқан. Ең биік шыңы Талғар (4973м). Іле Алатауында аумағы 544 кв.км 370 мұздық бар. Солтүстік Тянь-Шаньның ең үлкен мұздықтары – Корженевский мұздығы (12 км) және Богатырь (9км). Дәл осы ауданда жотаның ең қиын асулары: Орталық Талғар (3Б), Талғар (3Б), Көпіртүз (3а\*), Ақтүз (3а) асулары орналасқан.

Корженевский мұздығы

Богатырь мұздығы

Талғар шыңы

Ақтүз асуы

Тау жорықтар үшін қолайлы мезгіл – шілденің соңы – тамыз – қыркүйектің басы. Мұнда 322, 1а-дан 3б-ге дейін классификацияланған асулар бар, сондықтан 1-ден алтыншы қиындық категорияға дейін тау маршруттарын орындауға болады.

**Орталық Тянь-Шаньға** Кайыңды (Кайынды-Қатта), Энилчек-Тоо (Иныльчектау), Сарыжаз, Тәңіртағ, Куйлю, Ақшийрак, Жетімбел, Нарын Тоо, Борқолдой, Ат Баши, Теріскей Алатау жатады. Қазақстан аумағына Сарыжаз, К территории Казахстана относятся части хребтов Сары-Джаз, Тәңіртағ, Теріскей Алатауының бөліктері кіреді. Орталық Тянь-Шаньда кез келген тау жорықтары мен альпинистік шығуларды жасауға болады. Мұнда Қазақстанның ең биік шыңы Хан Тәңірі (6995 м), Қырғыстан аумағында Тянь-Шаньның ең биік шыңы Жеңіс шыңы (7439 м) орналасқан.

Хан Тәңірі

Жеңіс шыңы


Тянь-Шаньның ең ұзын мұздығы Иныльчек (70 шақырымнан астам)

**Алтай** Шығыс Қазақстан облысында және Ресей территориясында орналасқан. Климаты айналасындағы жазықтардан әлдеқайда ылғалды әрі суық. Биік тауда жазды күннің өзінде қар жауады. тамыздың басында ең көп жауын жауады. қараша айында қыс мезгілі басталады. Ең жылы ай – шілде. Алтайда 1500-ге жуық мұздық бар.

Алтайдың ең биік шыңы Мұзтау (Белуха, 4500м шамасында)

Алтайда туризмнің кез келген түрі бойынша кез келген қиындық категориялы маршрут жасауға болады. Тау туризмі үшін ең қызықты аудан – Қатун жотасы орналасқан Орталық Алтай.

**Жоңғар** (Жетісу) **Алатауы** Қазақстан мен Қытай шекарасы маңында орналасқан тау жотасы. Батыста Көксу, Чыжа және шығыста Қаратал өзендері Жоңғар Алатауын бір-біріне параллелді орналасқан Солтүстік, Орталық және Оңтүстік Жоңғар Алатауына бөледі. Ең биік шыңы Семёнов-Тянь-Шанский (4662м).

 Жоңғар Алатауы

Семёнов-Тянь-Шанский (4662м) шыңы

Қора өзенінің жоғарғы сағасында көптеген мұздықтар – Тронов, Безсонов, Қаратал, Сапожников мұздықтары орналасқан. Жоңғар Алатауының ең ірі мұздығы – Абай мұздығы (10,9км).

Абай мұздығы

Қора өзенінен өту

**Таулы аймақтардағы кейбір маршруттар атаулары**

**Солтүстік Тянь-Шань**

**1-қиындық категориясы**

**№1** - Алматы - Үлкен Алматы шатқалы - Құмбелсу – Советтер асуы (1а, 3500м) – Озерная (Көлалматы) өзені – Озерный (Көлалматы) асуы (н/к, 3520м) - Чоң-Кемин өзені - Орто-Қой-Суу (солт. - Көкайрық асуы (1а, 3900м) - Орто-Қой-Суу (Оңт.) - поселок Чоң-Сары-Ой - Ыстықкөл (8 күн, жаяу жолы 112км).

**№2** - Алматы - Кіші Алматы шатқалы - Медеу – Талғар асуы (н/к, 3200м) – Сол жақ Талғар өзені – Туристер мұздығы – Туристер асуы (1а, 4000м) - Озерная (Көлалматы) өзені – Озерный (Көлалматы) асуы (н/к, 3520м) - Чоң-Кемин өзені - Шығыс. Ақсу мұздығы - Солтүстік Ақсу асуы (1а, 4151м) - Чоң-Ақсу өзені - Ыстықкөл (8 күн, 124км).

**№3** - Алматы - Үлкен Алматы шатқалы – Құмбелсу өзені – Советтер асуы (1а) - Озерная (Көлалматы) өзені – Озерный (Көлалматы) асуы (н/к, 3520м) - Чоң-Кемин өзені – Кёкёлбұлақ өзені – Ақкөл асуы (1а) – Ақсай өзені - поселок Ақсай - Алматы (8 күн, 113км жаяу).

**2-қиындық категориясы**

**№4** - Алматы - Медеу – Титов мұздығы – Титов асуы (1а) - М.Мәметова асуы (1б) – Сол жақ Талғар өзені – Дмитриев мұздығы – Разведочный асуы (1б) - Чоң-Кемин өзені - Шығыс Бозтери мұздығы - Шығыс Бозтери асуы (1б\*) - Орто-Долон-Ата өзені - поселок Бозтери - Ыстықкөл (10 күн, жаяу жол 112км).

**№5** - Алматы - Үлкен Алматы шатқалы – Құмбелсу шатқалы - Локомотив асуы (1б) – Тұйықсу мұздығы – Талғар асуы (н/к) – Сол жақ Талғар өзені – Попов асуы (1б) - Жусанды-Күнгей мұздығы - Жаңғырық өзені- Желқарағай өзені – «Дружные ребята» асуы (1б) - Горного института асуы - поселок Түрген (11 күн, жаяу жолы 146км).

**Жоңғар Алатауы**

**2-қиындық категориясы**

**№6** - Алматы - Текелі – Қора өзені – Тронов мұздығы – Тронов асуы (1б) - Тентексай өзені- Натальяның асуы (1б) – Безсонов мұздығы – Қора өзені – Түйте өзені - Түйте асуы (1а) – Қойтас өзені - Ақ-Кезең асуы(н/к) – Чыжа өзені – Текелі қаласы (12 күн, жаяу жолы 137км).

**Қазақстандағы су туризмінің ресурстары**

Қазақстан өзендері келесі бассейдеріне жатады:

1) Солтүстік Мұзды мұхит бассейніне Ертіс және оның салалары Есім және Тобыл; Алтай тауында басталатын Үбі, Үлбі, Бұқтырма, Күшім және басқа салалары, және Ертіске дейін жетпейтін: Селеті, Шидерті, Үленті және т.б. жатады.

2) Каспий теңізі бассейніне Жайық пен оның салалары, Жем, Сағыз, Үил, Үлкен және Кіші Өзен және басқа кіші өзендер жатады.

3) Арал теңізі бассейніне Арал теңізіне құятын Сырдария мен оның саласы Арыс жатады. Арал теңізінен солтүстікке және шығысқа қарай бірқатар көлдер орналасқан. оларға Шу, Сарысу, Торғай, Ырғыз және олардан кіші бірқатар өзендер құяды.

4) Балқаш-Алакөл тобына жататын көлдер бассейніне Шығыс Қазақстанның: Іле, Қаратал, Лепсі, Ақсу т.б. өзендер жатады. Олар Тянь-Шань мен Жоңғар Алатауында басталады.

5) Теңіз және Қарасор көлдерінің шағын бассейндеріне Орталық Қазақстаннаң Көк, Нұра, талды және салалары жатады.

Қазақстанда ірі өзендер аз. Мысалы, 1000 шақырмнан асатын өзендер саны жетеу-ақ – Ертіс, Сырдария, Жайық, Есім, Тобыл, Іле және Шу. Сарысу, Нұра, Торғай, Жем, Сағыз, Үлкен Өзен, Ырғыз және Үил өзен ұзындығы 500 – 1000 км. Өзендердің көбі ішкі тұйық бассейндерге жатады.

Су туризміне ыңғайлы өзендер тек қана биік таулы аймақтарда – Тянь-Шань, Алтай және Жоңғар Алатауында орналасқан.

Жоңғар Алатауында катамаранмен 4-6 категориялы су жорығын жасауға келетін өзендер – Қаратал, Лепсі, Қойсу, Тентек. Лепсі, Тентек өзендерінде, Алакөлде салда, байдаркада немесе үрмелі қайықтарда 1-2 категорияла су жорықтарын ұйымдастыруға болады. Ол үшін ең ұтымды маусым – мамыр – маусым айлары.

Оңтүстік Алтайда су туризміне Ертістің салалары Бұқтырма (және оның салалары Берел, Белая, Қарақаба, Қалжыр, Күршім), Кенді Алтайда Ертістің салалары Үлбі мен Үбі өзендері су туризмі үшін қолайлы. Из этих рек более просты Бухтарма, Уба и Ульба, которые оцениваются третьей категорией сложности для катамарана (44, 50).

Солтүстік Тянь-Шань өзендері өтуге қиын, сондықтан 1-2 категориялық су жорықтары Іледен басқа өзендерде өткізілмейді. Алматы тұрғындары мен қонақтары үшін Таңбалытастан Бақанасқа дейін 1-2 категориялық сал маршруты ұйымдастырылады.

1-2 категориялы су жорықтары үшін Сырдария, Ертіс, Есім, Жайық, Іле өзендері қолайлы.

**Жаяу туризммен** еліміздің барлық аудандарында айналысуға болады. Дегенмен, мұндай желілер көбінесе, Батыс және Солтүстік Тянь-Шаньда, Алтайда, шөл мен шөлейттерде, аласатаулы аудандарда ұйымдастырылады.

Павлодар облысында аласатаулы Баянауыл массиві орналасқан. биіктігі 500-1050 метр болғандықтан, тау туристік жорықтарға жарамайды. Мұнда категориясы төмен жаяу және веложелілерді ұйымдастыруға. Осыған табиғаты ұқсас аудандар – Көкшетау мен Қарқаралы.

Жаяу туризм үшін Солтүстік-Батыс Алтайдың орта және аласатаулы аудандары қолайлы. Ең жақсы мезгіл – 15 мамырдан 15 қазанға дейін. Оңтүстік Алтайда Марқакөлге өте қызықты жаяу маршрут ұйымдастыруға болады.

Жаяу маршруттарын Бетпақдала, Арал Қарақұм, Қызылқұм, Мойынқұм шөлдерінде ұйымдастыруға болады.

1984 жылдың шілде-тамыз айларында жеті қазақстандық спортшы дәрігер Н.Н.Кондратенконың жетекшілігімен Қарақұм, Қызылқұм шөлдерінен 550 км жол жүрген.

Қарақұм шөлі

Туристер Қызылқұм шөлінде

Мойынқұм шөліндегі оазис

Батыс Тянь-Шаньда жаяу желілері үшін қолайлы мезгіл – 1 мамырдан 31 қазанға дейін, Алтайда – 15 ммырдан 15 қыркүйекке дейін, шөл мен шөлейттерде – 1 қазаннан 31 мамырға дейін.

Солтүстік Тянь-Шаньда 1-2 категориялы **шаңғы** маршруттарын ұйымдастыруға болады.

**Веложорықтар** үшін Қазақстанның оңтүстігі, Қарқаралы, Баянауыл сияқты аласатаулы жерлер қолайлы.

Баянауыл жері

Жаяу және веложорықтарда тарихи ескерткіштермен танысуға болады.

Мысалы, Семей және Қарағанды облыстары бойынша ұзындығы 600 шақырымдық Абай атымен байланысты 2-категориялық веложорық тіркелген. Жорық Семейден басталады. Мұнда туристер облыс мұражайын, Абай мұражайын көріп шығады. Ертіс өзенінен маршрут Жоламан мен Балтатарақ ауылдары үстімен Мұқтар Әуезов отаны Қасқабұлақ ауылына жеткізеді. Одан кейін жол Ералы қыстауына, Еңлік пен Кебектің кесенесіне апарады. Ералыға қайтып, Абай ауылына жетеміз. Мұнда Абай демалуды жақсы көрген Қарауыл тауына шығуғ болады. Маршруттың басты объектісі – Жидебай шатқалындағы Абайдың қыстауы болып тбылады.

Енді жолымыз Қарқаралыға кетеді. Мұнда 1848 көпес Ботов бастаған атақты Қоянды жәрмеңкесі өткен жеріне баруға болады.

Коммерциялық мақсатта осылардан басқа веломаршруттарды ұсынуға болады:

1) Қарағанды облысы.Қарқаралы таулы-орманды оазисы бойынша 10 күндік велосаяхат: “Қарқаралы” турбазасы - пос. Бидайық – Комсомол шыңы – Пашенное көлі - “Нүркен” шаруашылығы – Кеңдара шатқалы - Утильцех - 10-кордон – Демалыс үйі - Пашенное көлі - “Қарқаралы” турбазасы (10 күн, 1- категория, 250км).

Қарқаралы

2) Орал облысы. Орал қаласы - Владимировка - Бударино - Чапаев - Калмыково - Кулагино - Махамбет – Атырау өқаласы (2- категория, 510км).

Солтүстік Тянь-Шаньдағы су жорықтарының қиындығы 4-6 категориялы Шарын, Шелек және олардың салалары.

6 категориялық су маршрутының мысалы: Кеген өзені - Шарын – Кеген кенті – Кеген өзені – Шарын кенті..

Алтайдағы 5-категориялық веломаршрут үлгісі: Өскемен - Серебрянск - Большенарымск - Рахмановские Ключи курорты - Джасибер - р. Джасибер - Қосағаш- Иня - Горно-Алтайск (Ресей) - Бийск (Ресей).

Қазақстанда шытырман оқиғалы туризм үшін ресурстар бар.

**Пара- және дельтапланеризм.** Алматы маңында Үшқоңыр деген жерде спорттың осы түрімен айналысатын орталық бар.

Үшқоңырдағы парапланеризм

Туризмнің осы түрін Шығыс Қазақстанда да дамытуға болады.

**Спелеотуризм**

Қазақстанда үңгірлер онша көп емес, дегенмен 100-ге жуық үңгір зерттелген. Көбісі Батыс Тянь-Шаньда, Өзбекістан шекарасының жанында орналасқан (Улучур үстірті, Қоржантау, Боралдай үстірті, Қаратау). Ең терең үңгір – Улучур. Зерттеулер одан әрі жүргізілуде.

**Қазақстанның тереңдгі 100 м-ден, ұзындығы 500 м-ден асатын үңгірлері**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Атауы | Тереңдігі, м | Ұзындығы, м |
| Улучур | 250 | 1500 |
| Сусіңген | 130 | 560 |
| Весенняя | 200 | 300 |
| Ленинская | 160 | 196 |

**Шытырман оқиғалы туризм**

**12-дәріс. Қазақстандағы шытырман оқиғалы туризм дамуының ерекшеліктері**

**Қазақстан.** Алматы маңында – Шымбұлақ, Кімасар, Көкжайлау, Табаган, Ақбұлақ. Шығыс Қазақстан станциялары, Көкшетау облысы, Ақмола облысы.

Белсенді туризм түрлерінің арfсында тау шаңғы туризмі табиғи жағдайына әсіресе тәуелді келеді. Ең алдымен, жылына төрт-бес ай ішінде тығыз қар жамылғысы болуы қажет. Тау шаңғы үшін басқа маңызды факторлар: биіктік, жер бедер ерекшеліктері, тау шаңғы маусымы ауа райының жағдайы, өсімдік түрі, сел және қар көшкіні жағынан қауіпсіз болуы, ландшафтың әралуандылығы және көркемдігі. Тау шаңғышылар жақсы көретін курорттар 1500-1800 м биіктікте орналасады, онша суық емес температуралармен сипатталады (қаңтардың орташа  температурасы минус 5- 6 °C), шұрайлы ауа райы (күн сәулесі жылына 1900-2000 сағат), қалың қар (игерілген телімдерде 3 м-ге дейін), белсенді демалыс орындарының қар көшкіні болмайтын жерлерде орналасуы.

**Қазақстан гольфы.** 1996 жылы Қазақстан Республикасының Президенті алғашқы «Нұртау» гольф-клубын ашты. Осы жылы тоғыз гольф алаңы жасалды. 2003 жылы сол «Нұртауда» тағы да тоғыз алаң салынды. 2005 жылы Қазақстан оупен турниры өтті. 2006 жылы «Жайлау» гольф-курорты ашылған. Гольф алаңдары Астана, Қостанай, ОҚО, Атырауда бар. 1996-2010 жылдары арасында Нұртауда 200 турнир өткізілді.   
Қазақстанда алты гольф-клуб бар, оның ішінде Сарыағаш пен Қостанайда. Астанада бір клуб, Алматыда үш клуб істейді.   
  
Қазақстан гольфистері: Серік Сұлтанғалиев, Нұрлан Мақұлбеков, Тимур Күлібаев, Қайрат Сатылғанов, Кан Бен Гу және Шабаз Миналла.   
  
Қазақстан жарыстарына шетелдік гольфистер де келіп кеткен..   
2005 жылы Қазақстан Еуропалық гольф-ассоциациясының (EPGA) мүшесі болды.   
**Таулы аймақтардағы кейбір маршруттар атаулары**

**Солтүстік Тянь-Шань**

**1-қиындық категориясы**

**№1** - Алматы - Үлкен Алматы шатқалы - Құмбелсу – Советтер асуы (1а, 3500м) – Озерная (Көлалматы) өзені – Озерный (Көлалматы) асуы (н/к, 3520м) - Чоң-Кемин өзені - Орто-Қой-Суу (солт. - Көкайрық асуы (1а, 3900м) - Орто-Қой-Суу (Оңт.) - поселок Чоң-Сары-Ой - Ыстықкөл (8 күн, жаяу жолы 112км).

**№2** - Алматы - Кіші Алматы шатқалы - Медеу – Талғар асуы (н/к, 3200м) – Сол жақ Талғар өзені – Туристер мұздығы – Туристер асуы (1а, 4000м) - Озерная (Көлалматы) өзені – Озерный (Көлалматы) асуы (н/к, 3520м) - Чоң-Кемин өзені - Шығыс. Ақсу мұздығы - Солтүстік Ақсу асуы (1а, 4151м) - Чоң-Ақсу өзені - Ыстықкөл (8 күн, 124км).

**№3** - Алматы - Үлкен Алматы шатқалы – Құмбелсу өзені – Советтер асуы (1а) - Озерная (Көлалматы) өзені – Озерный (Көлалматы) асуы (н/к, 3520м) - Чоң-Кемин өзені – Кёкёлбұлақ өзені – Ақкөл асуы (1а) – Ақсай өзені - поселок Ақсай - Алматы (8 күн, 113км жаяу).

**2-қиындық категориясы**

**№4** - Алматы - Медеу – Титов мұздығы – Титов асуы (1а) - М.Мәметова асуы (1б) – Сол жақ Талғар өзені – Дмитриев мұздығы – Разведочный асуы (1б) - Чоң-Кемин өзені - Шығыс Бозтери мұздығы - Шығыс Бозтери асуы (1б\*) - Орто-Долон-Ата өзені - поселок Бозтери - Ыстықкөл (10 күн, жаяу жол 112км).

**№5** - Алматы - Үлкен Алматы шатқалы – Құмбелсу шатқалы - Локомотив асуы (1б) – Тұйықсу мұздығы – Талғар асуы (н/к) – Сол жақ Талғар өзені – Попов асуы (1б) - Жусанды-Күнгей мұздығы - Жаңғырық өзені- Желқарағай өзені – «Дружные ребята» асуы (1б) - Горного института асуы - поселок Түрген (11 күн, жаяу жолы 146км).

**Жоңғар Алатауы**

**2-қиындық категориясы**

**№6** - Алматы - Текелі – Қора өзені – Тронов мұздығы – Тронов асуы (1б) - Тентексай өзені- Натальяның асуы (1б) – Безсонов мұздығы – Қора өзені – Түйте өзені - Түйте асуы (1а) – Қойтас өзені - Ақ-Кезең асуы(н/к) – Чыжа өзені – Текелі қаласы (12 күн, жаяу жолы 137км).

**Қазақстандағы су туризмінің ресурстары**

Қазақстан өзендері келесі бассейдеріне жатады:



1) Солтүстік Мұзды мұхит бассейніне Ертіс және оның салалары Есім және Тобыл; Алтай тауында басталатын Үбі, Үлбі, Бұқтырма, Күшім және басқа салалары, және Ертіске дейін жетпейтін: Селеті, Шидерті, Үленті және т.б. жатады.

2) Каспий теңізі бассейніне Жайық пен оның салалары, Жем, Сағыз, Үил, Үлкен және Кіші Өзен және басқа кіші өзендер жатады.

3) Арал теңізі бассейніне Арал теңізіне құятын Сырдария мен оның саласы Арыс жатады. Арал теңізінен солтүстікке және шығысқа қарай бірқатар көлдер орналасқан. оларға Шу, Сарысу, Торғай, Ырғыз және олардан кіші бірқатар өзендер құяды.

4) Балқаш-Алакөл тобына жататын көлдер бассейніне Шығыс Қазақстанның: Іле, Қаратал, Лепсі, Ақсу т.б. өзендер жатады. Олар Тянь-Шань мен Жоңғар Алатауында басталады.

5) Теңіз және Қарасор көлдерінің шағын бассейндеріне Орталық Қазақстаннаң Көк, Нұра, талды және салалары жатады.

Қазақстанда ірі өзендер аз. Мысалы, 1000 шақырмнан асатын өзендер саны жетеу-ақ – Ертіс, Сырдария, Жайық, Есім, Тобыл, Іле және Шу. Сарысу, Нұра, Торғай, Жем, Сағыз, Үлкен Өзен, Ырғыз және Үил өзен ұзындығы 500 – 1000 км. Өзендердің көбі ішкі тұйық бассейндерге жатады.

Су туризміне ыңғайлы өзендер тек қана биік таулы аймақтарда – Тянь-Шань, Алтай және Жоңғар Алатауында орналасқан.

Жоңғар Алатауында катамаранмен 4-6 категориялы су жорығын жасауға келетін өзендер – Қаратал, Лепсі, Қойсу, Тентек. Лепсі, Тентек өзендерінде, Алакөлде салда, байдаркада немесе үрмелі қайықтарда 1-2 категорияла су жорықтарын ұйымдастыруға болады. Ол үшін ең ұтымды маусым – мамыр – маусым айлары.

Оңтүстік Алтайда су туризміне Ертістің салалары Бұқтырма (және оның салалары Берел, Белая, Қарақаба, Қалжыр, Күршім), Кенді Алтайда Ертістің салалары Үлбі мен Үбі өзендері су туризмі үшін қолайлы. Из этих рек более просты Бухтарма, Уба и Ульба, которые оцениваются третьей категорией сложности для катамарана (44, 50).

Солтүстік Тянь-Шань өзендері өтуге қиын, сондықтан 1-2 категориялық су жорықтары Іледен басқа өзендерде өткізілмейді. Алматы тұрғындары мен қонақтары үшін Таңбалытастан Бақанасқа дейін 1-2 категориялық сал маршруты ұйымдастырылады.

1-2 категориялы су жорықтары үшін Сырдария, Ертіс, Есім, Жайық, Іле өзендері қолайлы.

**Жаяу туризммен** еліміздің барлық аудандарында айналысуға болады. Дегенмен, мұндай желілер көбінесе, Батыс және Солтүстік Тянь-Шаньда, Алтайда, шөл мен шөлейттерде, аласатаулы аудандарда ұйымдастырылады.

Павлодар облысында аласатаулы Баянауыл массиві орналасқан. биіктігі 500-1050 метр болғандықтан, тау туристік жорықтарға жарамайды. Мұнда категориясы төмен жаяу және веложелілерді ұйымдастыруға. Осыған табиғаты ұқсас аудандар – Көкшетау мен Қарқаралы.

Жаяу туризм үшін Солтүстік-Батыс Алтайдың орта және аласатаулы аудандары қолайлы. Ең жақсы мезгіл – 15 мамырдан 15 қазанға дейін. Оңтүстік Алтайда Марқакөлге өте қызықты жаяу маршрут ұйымдастыруға болады.

Жаяу маршруттарын Бетпақдала, Арал Қарақұм, Қызылқұм, Мойынқұм шөлдерінде ұйымдастыруға болады.

**Шытырман оқиғалы туризм**

**13-дәріс. Қазақстандағы спорттық туризм**

Қазақстан территориясында таулы саяхаттарды жасауға қолайлы бірнеше ірі аудан бар. Ең алдымен бұлар: Батыс, Солтүстік және Орталық Тянь-Шань аудандары, Алтай және Жетісу Алатауы.

**Батыс Тянь-Шаньға** Қазақстан, Өзбекістан мен Қырғызстан аумағына кіретін Талас Алатауы және одан жан-жаққа түзілген Шатқал, Сандалаш, Пскем, Маңдайтал, Үгем сілемдері, Ферғана және Атойноқ жоталары жатады.

Батыс Тянь-Шань туристік саяхаттар жағынан қиындығы орташа тауларға жатқызуға болады. Мұнда 3-категориядан жоғары маршрут табу қиын, бірақ 1-2-категориялық желілер жасау үшін қолайлы. Батыс Тянь-Шаньның оңтүстік-батыс, батыс және орталық бөлігі туристермен жақсы игерілген. Мұнда тау туристік саяхат жасаудың ең қолайлы маусымы – сәуірдің соңынан қазанның соңына дейін.

**Солтүстік Тянь-Шаньға** Іле Алатауы, Күнгей-Алатау, Қырғыз Алатауы, хребет Кетпен (Ұзынқара) және т.б. жатады.

Солтүстік Тянь-Шань картасы

Іле Алатауы – Тянь-Шаньның ең солтүстік жотасы. Ең биік жері шығыстағы Аманжол асуы (3247м) мен батыстағы Құмбел асуы аралығында орналасқан. Ең биік шыңы Талғар (4973м). Іле Алатауында аумағы 544 кв.км 370 мұздық бар. Солтүстік Тянь-Шаньның ең үлкен мұздықтары – Корженевский мұздығы (12 км) және Богатырь (9км). Дәл осы ауданда жотаның ең қиын асулары: Орталық Талғар (3Б), Талғар (3Б), Көпіртүз (3а\*), Ақтүз (3а) асулары орналасқан.

Корженевский мұздығы

Богатырь мұздығы

Талғар шыңы

Ақтүз асуы

Тау жорықтар үшін қолайлы мезгіл – шілденің соңы – тамыз – қыркүйектің басы. Мұнда 322, 1а-дан 3б-ге дейін классификацияланған асулар бар, сондықтан 1-ден алтыншы қиындық категорияға дейін тау маршруттарын орындауға болады.

**Орталық Тянь-Шаньға** Кайыңды (Кайынды-Қатта), Энилчек-Тоо (Иныльчектау), Сарыжаз, Тәңіртағ, Куйлю, Ақшийрак, Жетімбел, Нарын Тоо, Борқолдой, Ат Баши, Теріскей Алатау жатады. Қазақстан аумағына Сарыжаз, К территории Казахстана относятся части хребтов Сары-Джаз, Тәңіртағ, Теріскей Алатауының бөліктері кіреді. Орталық Тянь-Шаньда кез келген тау жорықтары мен альпинистік шығуларды жасауға болады. Мұнда Қазақстанның ең биік шыңы Хан Тәңірі (6995 м), Қырғыстан аумағында Тянь-Шаньның ең биік шыңы Жеңіс шыңы (7439 м) орналасқан.

**Шытырман оқиғалы туризм**

**14-дәріс. Қазақстандағы экстремалдық және экзотикалық туризмнің жағдайы**

**Экстремалды туризм**

Бұл сегментке әлемнің туристік нарығының 10 % жатады. Экстремалды туризм дамуының себептері: мораль мен талғамдардың өзгерісі, қауіпті нәрсені есірткі сияқты аңсау, атаққұмарлық. Негізі әкстремалдық туризмге тәуекелді қажет ететін скайсерфинг, трекинг, хели-ски, фри-райд, рафтинг және басқа спорт түрлерін жатқызуға болады.

**Скейтбордингтың** негізінде серфинг (теңіз толғынында тақтайда сырғанау) жатыр. 1965 ж. алғашқы зауытта жасалған ролик тақтайлары шықты. Ролик дөңгелектерін «Криптоникс» фирмасы шығарды.

Фристайл

1980 жылдардан бастап фристайлда (би акробатикасы) Флоридада , кейін басқа жерлерде неше түрлі техникалық элементтер пайда болды: «олли»-секіру, сальто, ұстап қалу, грайнд, слайд (сырғанау). Көшелердегі экстрим дами бастады – «стрит-стайл». Арнайы жабдықталған скейтпарктер пайда болды. 1991 жылдан бастап жоғары техникалы «флэт» стилі тарауда. Оның дамыған түрі – «кик-флип». Стрит-стайлдың арнайы экстрим-ойындары (X-games) өткізіледі.

Қазақстанда фристайл бойынша ірі жарыстар өткізілмейді. Дегенмен, онымен айналысатын адамдардың саны өсуде, әсіресе ірі қалалар жастары арасында.

**Сноубординг.** 1970 жылдары тақтайдың қысқы түрі снерф пайда болды. Кейін бұл бізге таныс сноуборд түрінде шығарыла бастады. 1990 жылдары Халықаралық сноуборд федерациясы құрылды. 1998 жылы Наганода бұл Олимпиада түрі ретінде ойындар бағдарламасына енгізілді.

Қазақстанда таушаңғы курорттарында сноубординг жақсы дамыған. Атақты спортшылар да бар

Сноубординг

**Скайсерфинг.** 1987 ж. француз парашютисті Ж.Крюзьяни алғашқы рет тақтайға мініп аспанда секірді. 1990 ж. Техаста фристайл бойынша алғашқы әлем чемпионаты өтті. Алғашқы орталығы Франциядан бүкіл әлемге тарап кетті.

Скайсерфинг

**Тау велосипеді(маунтинбайкинг)**қымбат болса да, күннен күнге туримзнің сүйікті түріне айналуда. Спорттың бұл түрін американдықтар бастады. Ол үшін арнайы мықты велосипед қолданылады.

Маунтинбайк

Бұл спорттың үш стилі бар. 1) кросс-кантри – айналмалы күрделі лай мен суы бар қиын жолмен жүру.

Кросс-кантри

2) триал – байкерлер неше түрлі кедергілерге, қабырғаларға, т.с.с. секіріп, айналып, аударылып велосипед тебеді.

Триал

3) даунхилл – таудан төмен қарай түсу.

Даунхилл

Қазақстанда маунтинбайкпен айналысатын жұрт аз емес, спорттың бұл түрінен жарыстар да өткізіледі. Кейбір туристік фирмалар да шетелдік туристерді осы үшін қабылдайды, мысалы, МАЛ «Хан-Тенгри» фирмасы.

**Каякинг –** экстремалды су туризмнің бір түрі. Жалпы үш бағыты бар: ескекті слалом, родео, өзен бойымен жүзу (сплав).

Каякинг

1. Слалом трассасы табалдырықтан жоғары орнатылады. Спортсмен қадап қойған таяқтарға тимей кедергілерден жылдам өтуге тырысады. Слалом үшін арнайы 4 метрлік композиттен жасалған қайықтар қолданылады.

Слалом

1. Родео. Слалом спорттың өте күрделі түрі болса родео ойын-сауыққа ұқсас. Әуелі қатысушылар өз денесіне өте кішкентай және ыңғайсыз «қайықтарды» киеді. Одан кейін ең жақын орналасқан бөшкеге дейін 20 метрдей жүзіп барып неше түрлі қимылдарды жасайды. Мақсаты – ең қысқа мерзімде (30-60 с) бөшкеде акробатикалық элементтердің ең үлкен санын орындау болады.

Каякинг-родео

1. Сплав. Мұның үш түрін айыруға болады. *Ойын*: өзеннің қиын емес кесіндісінде кішкентай қайықта заттарын алмай жүзу. *Экспедициялық жүзу –* кәдімгі су туризм жорығы. *Экстремалды жүзу –* ең қиын кедергілерден , өте қауіпті жерлерден жүзіп өту.

Сплав

Су туризмі бойынша көптеген жарыстар және жорықтар өтеді. Жоғарғы кғатегориядағы су туризмі үшін қолайлы өзендер: Алматы лблысында Шелек, Шарын, Тентек, Лепсі, Қора; Шығыс Қазақстанда Үлбі, Үбі, Бұқтырма өзендері.

Төменгі категориядағы су жорықтары жазықтағы өзендерде өтеді: Іле, Ертіс т,б,

**Геокэшинг** немесе **геоюшинг** (geo – жер, cach – құпия сақтағыш) – жаңадан пайда болған ойын-сауық. Әртүрлі заттарды бір жерге тығып қою, оларды GPS көмегімен тауып алу. Тауып алған кезде контейнерден тыққан затты алып оның орнына бағасы тең затты салу керек. Ол заттар бір тақырыпқа сәйкес болуы мүмкін. Кейде кездесу үшін құпия сақтағыштарды жасауға болады. Виртуалдық ойын да болуы мүмкін.

Геокэшинг

Геокэшинг Қазақстанда дамымаған

**Хели-ски (**helicopter – тікұшақ, ski – шаңғы). Алғашқы рет Британ Колумбиясында (Канада) шаңғымен тікұшақтан секірген. 1980 жж. Үндістан курорттары хели-скидің ең таңдаулы жері болатын, бірақ Кашмирдегі оқиғалардан кейін бұл аудан туристер үшін қауіпті болып кетті. Қазіргі кездегі әлемнің ең маңызды хели-ски орталықтары Жаңа Зеландия, Аляска мен Оңтүстік Америка таулы аймақтарында орналасады.

Хели-скидің бастапқы қадамдары Алматы маңында ғана бар.

Хели-ски

**Әуе экстримы** немесе **парапланеризм (параглайдинг) –** парапланда («жұмсақ қанатта») ұшу. Кейде мотор да қолданылады (парамотор). Алматы маңында Үшқоңырда, кейде Шымбұлақта да байқауға болады.

Парапланеризм

**Спелеотуризм** ерекшеліктері: жер астындағы маршруттардың қиын, күрделі болуы, жоғары салыстырмалы ылғалдылық (100 % дейін), ауаның төменгі температурасы, қараңғылық.

Спелеотуризм

**Спелестология** – жасанды қуыстарды («үңгірлерді») зерттейтін ғылым. Спелестология

**Фрирайд –** сноубордпен немесе тау шаңғымен тың (дайындалмаған) тау беткейіндегі трассамен сырғанау.

Фрирайд

**Каньонинг –** көмекші құралдарды қолданбай тау өзендері мен жартастардан төмен түсу, сырғанау. Қайық, сал сияқты құралдарды қолданбаса да, сақтандыру құралдарын (гидрокостюм, құтқару жилеті, шлем) пайдалануға болады.

Каньонинг

**Вейкбординг (вейкборд) –** су шаңғы, серфинг, сноуборд пен скейтборд қосындысы («коктейлі»). Катер қысқа әрі кең тақтайда тұрған рейдерді өз артынан сүйреп, тартады. Сағатына 30-40 км жылдамдықпен жүретін катер артында толқын қалдырады, оны рейдер трамплин ретінде пайдаланады. Секірген кезде неше түрлі трюк жасалады. Әсіресе, вейкбординг 1990-жылдарынан бастап дамып келуде. Вейкбординг жабдығының бағасы 400 доллардан жоғары келеді, сонымен қатар вейкбординг үшін арнайы катер керек. Яғни жалпы бағасы өте жоғары.

Вейкбординг

***Су шаңғысы* –** белсенді демалыстың кеңінен тараған түрі. Су шаңғысын Миннесота штатының тұрғыны американдық Ральф Самуэльсон 1922 жылы ойлап шығарды. Өз шаңғысын Солт-Лейк‑Ситиде сынақтан өткізді.

Су шаңғысы

**Банги-джампинг** (bungy jumping) – көпірден (каньондарға, тікұшақтан, тіпті өшкен жанартау көмейіне) төмен қарай секіру.

Банги-джампинг

**Вота-баг** (water bug). Спортшы тақтайға жатып тентек суға секіреді.

**Зорб (**zorb). Өте үлкен шардың ішіне адам түрегеп тұрады. Оны таудан төмен қарай итеріп жібереді.

Зорб

**«Торнадоны аулау».** АҚШ-та пайда болған. «Аңшылар» жыл сайын жазды күні Оклахома немесе шығыс Техасқа алпауыт құйындарды көру үшін барады. Машина торнадоға жақындаған кезде «аңшылар» тәуекелге сүйеніп, құйынды түсіруге тырысады. Мұндай адамдарды есінен ауысқан немесе өзі-өзін өлтіруші деп атайды.

АҚШ орталық аймақтарында торнадо жиі болады. Осындай алып құйында ауа ортасынан шет жағына қарай сығылады, нәтижесінде орталық тұсында ауа қысымы өте төмен. Осы жерге жолда кездескеннің бәрі сорылып кетеді. Құйынның жылдамдығы сағатына 60 шақырымнан асып кетуі мүмкін.

Дейв Хоадли, Роджер Дженсен және Нейл Бард 1950-жылдары алғашқы торнадо аулаушылары болған.

Мұндай кәсіптің ең қиыны торнадо пайда болатын жерін алдын ала білу. Кейбіреулер ауа райының өзгерістерін сезе алады, мысалы, Карсон Идз.

Кейде құйын өткеннен кейін түтілген, қауырсыны жұлынған тауықтарды тауып алуға болады! «Аңшы» Джим Стивене жел қиратқан фермасында ішінде әтештің өлігі жатқан құмыра тауып алыпты. Оның ішіне қалай кіріп кеткені түсініксіз, өйткені құмраның көмейі өте жіңішке болған. Том Снэтч Канзас штатында 15 метр биіктікке жел ұшырып жартасқа қойған ат тірі қалған!

Әрине, торнадоны аулау Қазақстанда жоқ.

Торнадо

**Дайв-туризм**

Дайвинг

Ағылшын тілінен аударсақ судың астына сүңгу болады. Дайвинг Жак-Ив Кусто мен инженер Э.Ганьян ойлап жасаған автономдық акваланг (1945 ж.) арқасында пайда болды. Қазір әлемде сертификацияланған 20 млн әуесқой дайвер бар. Сүңгудің соңғы 200 жылғы тарихы мынадай.

Кусто мен Ганьянның аквалангы

Жак-Ив Кусто

Оливье Ганьян

1825 ж. – ағылшын В.Джеймс сүңгу жүйесін жасады. Оған сүңгу костюмы және қысымдағы ауа баллоны кірген.

1869 ж. – Жюль Верн «Судың астындағы 20000 лье» романында осындай аппарат идеясын насихаттайды.

Жюль Верн

1915 ж. – су астындағы алғашқы фильм түсіру («Судың астындағы 20000 лье».

1930-шы жж. – Францияда тұрған американ жазушысы Г.Гилпатрик пилоттың көзілдірігін терезе жамауымен судан сақтау әдісін табады.

1943 ж. – Жак-Ив Кусто мен инженер Э.Ганьян алғашқы тыныс аппаратын жасайды.

1950 жж. – Американың теңіз жағалауларында коммерциялық негізінде алғашқы сүңгулер басталады.

1951 ж. – Г.Хаастың «Су астына сүңгу және шытырман оқиғалар» атты романы шығады. Онда сүңгу кәсібі қызықты түрде насихатталады.

1958 ж. – су астындағы аң аулау бойынша алғашқы әлем чемпионаты.

1960 ж. – «Триест» батискафы Мариан шұңғымасына түседі.

ХХІ ғасырдың басы – дайвинг аймақтарының кеңеюі.

*Дайвинг түрлері.* Дайвингтің бірнеше түрі бар. Біреулері – кәсіби іс-әрекет, екіншілері – ойын-саық пен туризм. Біріншісіне коммерциялық және әскери дайвинг кіреді.

Екінші топқа техникалық және спорттық дайвинг жатады. Осылардың ішінде мынадай дайвинг түрлерін атауға болады: мұз астындағы дайвинг, су астындағы спелеология, танымдық дайвинг, су астындағы фото-кино-видеотүсіру, спорттық аң аулау, су астындағы археология және т.б. Сүйікті түрлерінің бірі – түндегі дайвинг.

*Дайвинг географиясы.* Артықшылығы – бүкіл әлемдегі таралуы және маусымға байланысты болмауы. Негізі кез келген су астына сүңгуге болады: өзен, көл, теңіз, мұхит, үңгірлер, шахта, карьер т.б. Маршрут таңдау факторлары: көлік бағасы, климат, су температурасы, су астындағы тіршіліктің байлығы. Скандинавия мен Аляскада да дайв-орталықтары белсенді жұмыс атқарса да, аквалангистердің ең сүйікті жерлері тропик пен субтропик курорттары болып абылады. Дайв-туризмнің ең жақсы дамыған аймақтары: Оңтүстік-Шығыс Азия мен Мұхит Аралдары, Орталық Америка, Жерортатеңізі, Қызыл теңіз және т.с.с. Сауалнамалар бойынша, ең сүйікті жер – 1980-ші жылдарда Кусто Қоғамының іс-әрекеті арқылы белгілі болған Малайзия, оның ішінде дайв-туристерді көп қызықтыратын аралдар – Лабуан, Лайанг-Лайанг, Сипудан, Тиоман және Реданг.

Тынық мұхитындағы ең белгілі аудан – Фиджи, Галапагос және Вануату аралдары. Фиджи аралында Ж.-М.Кусто дайв орталығы орналасады. Онда аквалангистерді оқытады, экологялық турлар өткізіледі, видео-фототүсіру курстары бар.

Ең атақты дайвинг аудандарына Үнді мұхитындағы Сейшел және Мальдив аралдары жатады.

Алтант мұхитындағы орталықтар – Багам аралдары, Кариб теңізіндегі Үлкен және Кіші Антил аралдары.

Ресей: Қара теңіз, Тынық мұхит жағалауы, Баренц және Ақ теңіз.

***Виндсёрфинг*** – желкен спортының бір түрі; углепластиктен жасалған, орнықты болу үшін кедір-бұдырлы, төменгі жағында жүзбеқанаттар‑стабилизаторлар бекітілген желкенді сопақ тақтайда жарысу. 1968-жылы АҚШ-та пайда болған.

***Виндсёрфинг***

***Сёрфинг*** – тура сондай, бірақ желкенсіз. Шынын айту керек, виндсёрфинг сёрфингтен туындаған. Қатты жел болған кезде 10-12 м/с жылдамдықпен қозғалуға болады, ал рекорд – сағатына 70 км-ден астам. Серфинг жабдықтарының бағсы – кемінде 1700 долл.

***Сёрфинг***

***Рафтинг*** – тау өзен бойымен каноэ немесе арнайы салмен төмен қарай жүзу. Рафт‑тур түрлері: бір күндік, жарты күндік және көпкүндік саяхаттар.

***Рафтинг***

***Х‑жарыстар*** – мультиспорт, яғни 300-400 метрлік дистанцияда әртүрлі кедергілерден өтіп (жартасқа өрмелеу, атпен шабу, маунтинбайк, каякпен жүзу, т.с.с.) жарысу. Жыл сайын 200-ге жуық осындай жарыстар өткізіледі. Мысалы, Ұлыбритания экстремалды жарыстар ассоциациясы ұйымдастыратын жарыстар.

### 11.6. Экзотикалық түрлері

***Ғарыш туризмі*** – экстремалды туризмнің ең қымбат әрі ең экзотикалық түрі деп айтуға болады. Халықаралық ғарыш станциясында (МКС) жеті адам ғарыш туристері болып қайтты. 2001 жылы америкалық Деннис Тито алғашқы болып ұшып келді, 2002 жылы – Оңтүстік Африка азаматы Марк Шаттлуорт, 2005 жылы – америкалық Грегори Олсен, 2006 жылы алғашқы ғарыш турист-әйел шығу тегі ирандық америкалық Аноуше Ансари. Осы алғашқы төртеуі $20 млн төлепті. қалғандары $30 миллион: 2007 – Чарльз Симони, ол 2009 жылы да орбитаға барып қайтқан, 2008 жылы – американ астронавтының баласы Ричард Герриотт, 2009 жылы – канадалық Ги Лалиберте "Дю Солей".циркінің иесі.

Деннис Тито

Қазақстанда Байқоңыр космодромына экскурсиялар жасалуда

**Кайтсёрфинг (**kite – қағаздан жасалған, serf – cоқпа толқын) немесе **флайсерфинг.** Оның мағынасы – қайық, каяк, шаңғы, скейтборд, ролик, басқа құралдарды қолданып ұшу.

**Кайтсёрфинг**

***Джайлоо‑туризм*** – экзотикалық экстремалдық демалыстың бір түрі – көшпелі тұрмыс жағдайында өмір сүру. Туризмнің бұл түрі Қырғызстанның биіктаулы жайлауларында дамып келеді. ***Джайлоо‑туризм***

***Солтүстік және оңтүстік полюстарындағы туризм.*** Бұл жаңадан пайда болған круиздер түрі.

***Чернобыльге*** барғысы келетіндердің саны онша көп емес. Онда бару үшін арнайы киім мен дозаторлар беріледі.

Осыған жақын туризмді Семей полигонына жасауға болады, бірақ олар әзірше дамымаған.

***Джунглиге*** баратын туристерді көптеген қауіпті жағдайлар күтуі мүмкін. Қазіргі заманға сай спутник байланысы болған кездің өзінде жәрдемді бірнеше сағат тіпті, бірнеше күн күту керек болады, сондықтан төтенше жағдайдың салдары өте ауыр болады.