**СТРАТЕГІЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ**

**СУЧАСНИХ АГРОТЕХНОЛОГІЙ**

**Постол Ю.О., к.т.н.**

**Гулевський В.Б., к.т.н.**

*Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного*

*e-mail:* *yuliapostol111@gmail.com*

*vadym.hulevskyi@tsatu.edu.ua*

Зазвичай виділяють дві категорії виробничих ресурсів: матеріальні та людські, а вони, у свою чергу, поділяються на матеріальні ресурси, сировинні матеріали, капітал та на працю, включаючи підприємницьку здатність, відповідно.

Але враховуючи те, що в останні десятиліття збільшуються темпи зростання економік усіх країн, все інтенсивніше використовуються природні ресурси. Це призводить до глобальних проблем – до вичерпання природних ресурсів та екологічного колапсу у майбутньому. Про що б'ють на сполох екологи. Гостро ставиться питання ресурсозбереження, зокрема й у сучасних агротехнологіях [1,2].

Основні напрямки в галузі ресурсозбереження:

1) у розрізі управлінської діяльності:

- впровадження технологій, спрямованих на раціоналізацію використання ресурсів;

- використання управління, спрямованого на ресурсозбереження.

2) у розрізі господарської діяльності:

- підвищення ефективності використання ресурсів;

- підвищення ефективності виробництва.

3) у розрізі технологічних рішень:

- скорочення обсягів споживання ресурсів;

- скорочення втрат ресурсів.

Великий інтерес викликають дослідження щодо ресурсозбереження у розрізі підвищення ефективності використання сільськогосподарських технологій, що пов'язано із серйозними галузевими особливостями. Так, характер використання ресурсів багато в чому залежить від їх запасів та здатності до відновлення. На відміну від енергетики, металургії та багатьох інших галузей промисловості сільське господарство використовує переважно поновлювані ресурси. Багато геодинамічні процеси можуть призвести до зниження родючості ґрунтів та скорочення площі землі, придатної для сільськогосподарського використання, забруднення ґрунту, вододжерел та самої сільськогосподарської продукції.

Але, враховуючи поновлюваний характер агроресурсів, можна припустити, що зниження їхньої якості та зменшення кількості не є неминучими і що при раціональному використанні процеси деградації можуть бути припинені.

Щоб досягти цього, необхідно розробити та впровадити відповідні ресурсозберігаючі технології.

Охарактеризуємо значення екологізації сільського господарства у тих глобальних природоохоронних проблем.

Позиції різних наукових напрямів можна згрупувати у три концептуальні стратегії.

1. Стратегія «стійкого сільського господарства» (sustainable agriculture), що передбачає збереження та відтворення аграрної ресурсної бази, оптимальне (менш інтенсивне) застосування агрохімікатів, екологічно більш збалансовану структуру використання землі. Однак практично уникнення мінеральних добрив, ГМО та отрутохімікатів означає закономірне зниження продуктивності сільськогосподарських процесів та зростання імпорту, що, незважаючи на об'єктивність, не користується громадською підтримкою.

2. Стратегія «альтернативного сільського господарства». Вона заснована на біодинамічній та органічній рівновазі, виникла в Америці та Європі як протидія необґрунтованої інтенсифікації. Протидія розглядається не як спосіб регулювання технологічних процесів у сільському господарстві, бо як спосіб обмеження корпорацій у виборі форм інтенсифікації отримання прибутку.

3. «Компромісна стратегія». На думку її прихильників, рівень інтенсифікації сільського господарства необхідно диференціювати та адаптувати до місцевих природних та економічних умов. При цьому екологічні та економічні витрати технічного прогресу аграрного сектора можна значно зменшити за допомогою застосування досягнень генетики, біохімії рослин та тварин, інших напрямів природознавства, яких зовсім необов'язково відмовлятися. Диференційований підхід виходить із переконання, що індустріалізація та інтенсифікація сільського господарства відповідають перспективам подолання кризи та подальшого поступального розвитку українського агропромислового комплексу.

В результаті розгляду сучасних підходів до ресурсозбереження, в умовах зростання інтенсивності споживання природних ресурсів, виявлено основну, на думку багатьох фахівців, проблему, пов'язану з відсутністю системного підходу до оцінки економічної та екологічної ефективності ресурсоспоживання.

Це особливо важливо в умовах «кризи суспільства споживання», коли терміни «зелений», «екологічний», «ресурсозберігаючий» якщо і підкріплюються технологіями, то тільки з позиції безпеки для споживача, а в більшості випадків просто є складовою маркетингового слогану, що дає можливість вигравати в конкурентній боротьбі за гаманці споживачів, дозволяючи при цьому ще й підвищувати маржинальність продажів. Однак це також у більшості випадків не має нічого спільного з ресурсозбереженням у вихідному трактуванні.

Тому, з «природної» позиції технологія використання має не лише давати в результаті безпечний продукт, а й бути безпечною для навколишнього світу.

**Література**

1. Лобас М.Г., Россоха В.В., Соколов Д.О. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери. Київ : ННЦ ІАЕ, 2016. 416 с.
2. Technologies. CEOS Data. веб-сайт. URL: https://www.ceosdata.com/technologies (дата звернення: 24.09.2023).