## Održivi razvoj turizma: Izidora Marković Vukadin



## 4 spelatar

## $\bigcirc \underset{\text { matant }}{\text { sitat }}$

trošnju. U Hrvatskoj se, naža ost, 80 posto troškova jednog putovanja odnosi na smještaj, a tek ostatak na izvanpansi onske sadržaje.

## Problemi s otpadom

- Kolika je važnost mjerenja na lokalnoj razini? - Dat ću vam primjer Stona. Rekli smo kako je dnevna po rošnja turista na području ci ele Dubrovačko-neretvanske upanije 113 eura, dok ona u Stonu iznosi 86 eura, što je takoder jedan od uzroka nezadovoljstva tamošnjih stanovnika. Morate znati da ta potrošnja u Dubrovniku doseže čak 150 eura, tako da vidimo kolike su oscilacije unutar iste tupanije. To je podatak koji je od velike koristi za sve koji se bave turizmom u tom kraju
- Na koje zaključke navode podaci o potrošnji struje, vode, problemi sa smećem? Koliko su to "ljetni" problemi, a koliko svakodnevica?
- Sto se tiče okolišnih pokazatelja, zasad ih imamo pet, s tim da ove godine planiramo dodati još neke. Zasad pokušavamo izmjeriti potrošnju energije i vode te prozvodnju otpada od strane turista, udio pročisćenih otpadnih voda te udio ekocertificiranih poduzeća u turizmu. Morate znati da unekim destinacijamatijekom ljetnih mjeseci omjer domaćih stanovnika i turista zna biti 1:30, ali i više. To nije zdravo ni za lokalnu zajednicu, ali niza infrastrukturu Sto se tiče prva tri parametra situacija prilično varira. Na primjer, ako u nekim desti nacijama imamo puno tmanskog smještaju imat mo znatno veće generiranje otpada Tako je u Novalij pro izvodnja komunal ind da tuju u odnosu na proizvodnju komunalnog otpada stalnogstanovnistva 2,4 puta veca, sto znači dok stalni stanovnici proizvedu kilogram otpada, turisti proizvedu 2,4 kilograma.
S druge strane, u Dubrovniku, gdje imamo drugi tip turizma koji je, iako ima dosta privatnog smještaja, ipak pretežito hotelski, taj je omjer podjednak - otprilike je isti omjer otpada koji proizvodu turisti i domaće stanovništvo. Ali je zato, s druge strane, puno veća potrošnja vode budući da svi ti hoteli imaju bazene, navodnjavanje, kao i prilično velik broj soba i korisnika. Kada sve te elemente uzmemo u obzir, proizlazi da u Dubrovniku jedan lokalac potrośi litru vode, a turist 2,71 litru.
Nadalje, dok u Malom Lošinju jedan domaci stanovnik potroši jedan kilovat struje, turist potroši 2,7 kilovata, Poseban problem je potrošnja vode na otocima. Na primjer, na Hvaru jedan turist potrosi 3,5 puta vise vode ne godomaci stanovnik. Moram napomenutí kako svi okolišni pokazatelji nikada neće biti potpuno precizni buduci dase rade na temelju sezonalnosti dakle, trebamo uzeti u obzir kako u Hvaru tijekom siječnja imamo 500 gostiju, a u kolovo zu njih 220 tisuća. Medutim, ti nam podaci ipak daju nekakav okvir. Takoder, oni upozo ravaju na probleme koje uopce treba poćeti sto prije rjeşava 1i. Na primjer, opskrba vodom na otocima jedan je od goru cih problema, o cemu je pisao


## 《

Još se uvijek oslanjamo na turizam sunca imora, ali napredujem Namaje problem to što namturistička sezona nije dulja. Tih 19-20 milijuna turistane bi biliproblem biliproblem
kada bise kada bi se tijekomgodine
očeo upropaštavati. Počeo e smanjivati broj posjetite ja, infrastruktura je propadala. Mogli su nastaviti istim putem i sve dodatno degradirati, ali su shvatili da postoji nužnost razvoja novih oblika turizma, i to ne na istim lokalitetima. Zato su u devedeseima intenzivno krenuli u ravoj ruralnog turizma, u zalevoj ruralnog osti svega 30-ak du na udarjenostisvega 30-ak kilometara od obale. To je bio spas, doslo je do rasterecenja obalnog pojasáci da su oni još uvijek u turizmu velikih brojki, ali ipak je to omogućilo razvoj ruralnih podrucja koja su doživljavala depopulaciju, sve je to vrlo slično onome sto se i nama dogada. Sada imamo nekoliko primjera da se ruralni turizam budi u dalmatinskom zaledu, oko Imotskog, a kroz tunel je mogućnost povezivanja toga kraja s obalom odlična.
To bismo mogli potencirati i u, recimo, slabije razvijenoj Ličko-senjskoj županiji, gdje postoje šanse za ruralni iekoturizam. Doduše, on postoji djelomično u zaštićenim po dručjima poput nacionalnog parka Plitvička jezera, ali to nije pravi ekoturizam, nego promatranje prirode. Ljudi se ondje pretežito zadržavaju nekoliko sati, a smisao bi bio da, kada već imate predivno zaštićeno područje, ljudi ondje ostanu barem za vikend, barem dva noćenja. To je moguće jer tamo imate puno smještajnih objekata, ali ine dovoljnu povezanost sdrugim dionicima razvoja turizma.

## Španjolskii crni scenarij

-• Kako uopće premostiti in frastrukturne probleme?

- Uzmimo primjer jednoga od pokazatelja. Znamo, primjerice, da se planiraizgradnja centralnih deponija za otpad, ali treba krenuti stepenicu prije, a to je manja proizvodnja ot pada. Zato kažem da trebamo krenuti sa "soft" mjerama Treba ne samo reciklirati, ne goiopćenito smanjiti količinu otpada. To je problem i naših poslodavaca i proizvođača svega onoga sto uvozimo. Ne ki naši hoteli, dat ću primje zagrebačke "Esplanade", ko ji je hotel s pet zvjezdica, na minibarovima imaju nalje pnice s pozivom turistime da konzumiraju vodu iz sla vine kako ne bi koristili pla stične bočice zbog toga što že le smanjiti količinu otpada. Prema TOMAS ljetnom istra živanju za 2017., u Splitsko dalmatinskoj županiji više od 20 posto gostiju izrazilo je ne zadovoljstvo što ne mogu raz vrstavati otpad, a to je zato št je sustav neureden.
- Koji je najcrnji scenari ako zanemarimo probleme? .. Da ćemo početi tjerati tur ste zato što imamo previše o pada koji se ne odvozi, zatošt imamo probleme s opskrbon vodom pa će ljudi, ako se n mogu tuširati nakon kupanj u moru, reći "što ću ja tu viš dolaziti?!". Ako elektroener getska mreža, recimo na Bra cu, nije baš stabilna ili im preveliko opterećenje, mogu će su redukcije. To su scenari ji koji se mogu dogoditi. Zat trebamo biti pametniji i sm sao ovih mjerenja je da reag ramo na vrijeme, iako ono ve lagano prolazi... Ovo jest vaz no za lokalnu zajednicu, ali Ministarstvoturizma dobit ć podatke te na osnovi njih im? ti jasnu viziju gdje i na koji na čin razvijati domaći turizam

