## Sıkça Sorulan Sorular: Sürdürülebilir Turizm, Ekoturizm, Doğa Turizmi Farklılıkları Nelerdir ya da Farklı mı?

Doç. Dr. Nazmiye Erdoğan

Başkent Üniversitesi

nerdogan@baskent.edu.tr

0312-2466666/6718

**Sıkça Sorulan Sorular**

Sürdürülebilir turizm, doğa turizmi ve ekoturizm arasındaki fark nedir? Doğa turizmi ile ekoturizm arasındaki bağ nedir? Ekoturizm nasıl gelişti? Neden ekoturizm önemlidir? Doğa turisti ve ekoturist kimdir? Neden ekoturizme dahil olmak gerekir? Nerede daha fazla bilgi bulabilirim? gibi sorular sıkça sorulmaktadır. Bu kavramlara yönelik çok detaylı açıklama içeren kaynaklar olmasına rağmen hem ulusal hem de uluslararası platformda en çok tartışılan konulardan birisi olmaya devam etmektedir. Özellikle de yapılan çalışmalar uygulamaya geçirip isimlendirilirken doğa turizmi yapıyorum ya da ekoturizm yapıyoruz derken hangi ilkelere göre, neye göre böyle isimlendiriyor tartışılmaktadır. Ya da farkında olunmadan bir tartışmaya bile gerek olmadan kullanılmaktadır.

**Sürdürülebilir Turizm**

Turizm endüstrisinin potansiyel ve mevcut tehlikeleri konusunda büyüyen tartışma, çevresel bakımdan duyarlı bir turizm yaklaşımının araştırılması gerekliliği ile sonuçlanmaktadır. Turizm, sürdürülebilir kalkınmanın dışında değildir. Bu nedenle buna bağlı olarak sürdürülebilir turizm kavramı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir turizm düşüncesi özellikle 1987’deki Çevre ve Kalkınma Dünya Komisyonuyla gelen Brundtland Raporuyla ön plana çıktı. Sürdürülebilir turizm, turizm incelemelerinde tanımı, gerçekleştirilebilirliği, uygulanması ve sonuçları konusunda yaygın bir tartışmaya konu olmuştur. Bu tartışmaların çoğu sürdürülebilirlilik konusu etrafında dönmektedir.

Sürdürülebilir turizm "bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların da kendi gereksinimlerini karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılama” olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanım "gelecek için fırsatları koruyup geliştirmeyi gözeterek, turistlerin ve ev sahipliği yapan bölgelerin ihtiyaçlarını karşılayan turizm gelişmesi“ şeklindedir. Bu ve benzeri tanımlarda sürdürülebilir turizm, doğal ve kültürel kaynakların, hem geleceği düşünerek kullanılması hem de turizm sermayesinin, mevcut ziyaretçilerin ve yöre halkının amaçlarının maksimum düzeyde karşılanması şeklinde betimlenir. Sürdürülebilir turizm bir turizm çeşidi değil, daha çok turizmin tüm türleri için geçerli olması öngörülen temel bir koruma yaklaşımıdır. Sürdürülebilir turizmin başlıca ilkeleri şu şekilde özetleyebiliriz;

• Kaynakların sürdürülebilir kullanımı,

• Aşırı kullanım ve atıkların azaltılması,

• Çeşitliliğin muhafaza edilmesi,

• Yerel toplumu planlamaya dahil etme ve yerel ekonominin desteklenmesi,

• Turizm endüstrisi ve kamu arasında karşılıklı koordinasyon sağlanması,

• Personel eğitimi ve turistlerin bilgilendirilmesidir.

**Doğa Turizmi ve Ekoturizm: Tanımlar**

Doğa turizmi dünya çapında birçok yerde geniş ve büyüyen bir turizm sektörüdür. Turizm ürünleri ve deneyimleri için doğal ve/veya korunan alanların geliştirilmesi, yeterli ziyaretçi deneyimleri ve hizmet sunan bölgenin ekolojik ve kültürel değerlerin korunması ve alanın uzun vadede sürdürülebilirliğinin sağlanması arasındaki hassas dengenin sağlanmasını gerektirir. Ekoturizm doğa turizminin alt kategorisi olarak değerlendirilir.

Avustralya turizm sektörünün hızla büyüyen parçası ve giderek popülerleşen bir sektör olan doğa turizmidir ve ekoturizmdir. Avustralya Ekoturizm Örgütü;

Doğa turizmini “öncelikli odak noktası doğal alanları tecrübe etmek olan ekolojik sürdürülebilir turizm” olarak, ekoturizmi de “öncelikli odak noktası çevresel ve kültürel anlayışı, takdiri ve korumayı teşvik eden doğal alanları tecrübe etme olan ekolojik sürdürülebilir turizm” olarak tanımlamıştır.

Ekoturizm "çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını geliştiren doğal alanlara yönelik sorumlu bir seyahat” olarak da tanımlanmaktadır. Doğa temelli turizm doğal yerlere seyahati açıklayan daha sade bir tanımlama olmakla birlikte, ekoturizmin çevresel, yerel topluluklara yönelik hedefleri, kültürel ve ekonomik açıdan faydaları da kapsar. Sürdürülebilir turizm ekoturizmi de içine almaktadır ve tüm turizm tür ve faaliyetleri için uzun dönem yaşam ve süreklilik amacıyla düşünülmüştür. Ekoturizmin doğaya yönelik olması, doğal ve kültürel kaynaklara değer verme bağlamında, ekoturizm sürdürülebilir turizm karakteri taşımaktadır Ekoturizm doğa temelli turizm türüdür. Ekoturizm ilkelere dayalı uygulandığında, sosyal yararları ve çevreye duyarlı bir turizm gelişimi örneğidir.

Doğa turizmi ile ilgili farklı tanımlar da bulunmaktadır. Doğa ve doğayla ilgili olguların, bu alanları ziyaret etmek için temel güdülenme olduğu doğal alanlara yapılan seyahattir. Doğal kaynakların uygun bir şekilde, zarar görmeden kullanımını amaçlarken ziyaretçilerin bu şekilde eğlenme-dinlenme ve yenilenmelerine olanak sağlar.

Bu gelişmelere paralel olarak kavramlarla beraber ekoturist ve doğa turisti kavramları da gündeme gelmiştir. Ekoturist ile kitle turisti arasındaki en temel ayırım ekoturistlerin daha çok “doğa için gelmiş” olmasında yatar. Teorik olarak ekoturist çevreye duyarlı olan turist olarak tanımlanır. Doğa temelli turist ve ekoturist “ziyaretleri sırasında en az bir doğa temelli turizm faaliyeti üstlenen bir ziyaretçi” olarak tanımlanır.

**Doğa Turizmi ve Ekoturizm: İlkeler**

Ekoturizm, kitle turizminin istenmeyen her tür çevresel etkisinden arınmış bir turizm türü olarak sunulur ve sürdürülebilir turizm ve kalkınmayla ilişkilendirilir. Günümüzde, uluslararası anlaşmalar ve toplantılar başta olmak üzere ulusal ve bölgesel boyutta en yaygın olarak kullanılan ekoturizm kavramı doğaya dayalı turizm, yumuşak turizm, özel ilgi turizmi, yeşil turizm, sorumlu turizm, bilinçli turizm, kırsal turizm gibi türlerle birlikte veya o türler içinde ele alınır ve tanımlanır. Ekoturizm kavramının orijini net olarak bilinmemektedir, fakat Hetzel ilk kullananlardan biri olarak kabul edilmektedir. Hetzel ekoturizmi 4 temel ilke ile tanımlamıştır:

• Çevresel etkileri en aza indirmek

• Ev sahibi ülkenin kültürüne saygı duymak

• Yerel topluma faydaları maksimuma çıkarmak

• Turist tatminini maksimuma çıkarmak

Doğa temelli turizm ve ekoturizm piyasasındaki hızlı artış ve talebe bağlı olarak, çevresel konular ve sorunlara karşı artan bir küresel bilinçle, turizmin bu sektörüne uygulanacak düzenleyici mekanizmalar için güçlü bir itici güç oluşmuştur. Akreditasyon gibi düzenleyici mekanizmalar, endüstrinin amacını yukarıya taşımak ve onu geliştirmek için doğa temelli turizm ve ekoturizm prensiplerini mümkün kılmak üzere önerilmiştir. Doğa turizmi ve ekoturizm akreditasyonu, yöneticileri uluslararası, ulusal ve bölgesel kabul görmüş ilkelere göre akredite ederek; çevreyle uyumlu, sosyal yarar sağlayan ve ekonomik olarak uygulanabilir yönetime ulaştırmaya çabalamaktadır. Ayrıca, akreditasyon süreci, doğa turizmi ve ekoturizm ürünlerinin pazarlanmasında standartları koymak ve rekabetçi bir alan sağlamak için bir araç sunmaktadır. Avustralya Doğa Turizmi ve Ekoturizm Akreditasyonu’na göre doğa turizmi ve ekoturizm ürünlerinin özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir. Burada bir adım daha gidilerek “ileri ekoturizm” kavramı da kullanılmıştır. Avustralya’nın önde gelen ve en yenilikçi ekoturizm ürünü olarak sunulmaktadır. İleri ekoturizm için “çevrenin korunmasına katkıda bulunmak ve yerel topluluklara katkı, kaynakları akıllıca kullanırken en iyi uygulama sağlamayı amaçlamış, tur operatörleri aracılığıyla çevre hakkında bilgi edinmek için bir fırsat sağlamak” olarak detaylı bir tanım yapılmıştır.

Tablo 1. Doğa turizmi ve ekoturizm ürünlerinin özellikleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Özellikler** | **Doğa Turizmi**  | **Ekoturizm** | **İleri Ekoturizm**  |
| Direk olarak ve kişisel olarak doğayı tecrübe etme üzerinde odaklanır | **v** | **v** | **v** |
| Daha fazla anlama, takdir etme ve hoşlanmayı sağlama yoluyla doğayı tecrübe etme için fırsatlar yaratır  | **v** | **v** | **v** |
| Çevresel sürdürülebilir turizm için en iyi uygulamaları görünür hale getirir | **v** | **v** | **v** |
| Doğal alanların korunması için olumlu katkı sağlar | v | **v** | **v** |
| Yöre halkına yapıcı katkılar sağlar |  | **v**  | **v** |
| Farklı kültürleri içine alır ve onlara karşı hassastır, özellikle yöre halkına |  | **v** | **v** |
| Her zaman için devamlı olarak müşteri beklentilerini karşılar  | v | v | v |
| Gerçekçi beklentilere önderlik eder, doğru olarak pazarlar | v | v | v |

Dolayısıyla, ekoturizm başlangıçtan beri çevre eğitiminin vurgulandığı, bozulmamış doğal alanlarda doğaya dayalı seyahat olarak sunulmaktadır. Eğer ekoturizm faaliyetlerini düzenleyen, yöneten ve belirleyen güç çevre bilinciyle hareket eden turistin kendisi olsaydı, bu tanımlama yeterince geçerli olabilirdi. Ekoturizm, doğa seyahatine dayanan ancak sürdürülebilirlik ilkesini de içeren bir turizm anlayışıdır. Sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalınarak uygulanacak bir turizm planlaması hem turizmin çevreye olumsuz etkilerini azaltacak hem de ekonomik, sosyal ve kültürel katkıları da beraberinde getirecektir.

Önemli bir konu da planlamalar yapılırken sadece tanımlamalar ve bunlara atfedilen ilkeler doğrultusunda yola çıkmaktır. Bu şekilde düşünüldüğünde doğa turizmi ve ekoturizm kapsamında sadece bölgelerin doğa turizmi potansiyeli belirleniyor ve sadece bir turizm etkinliği olarak değerlendiriliyor. Doğa turizmi de ekoturizm kadar olmasa bile koruma ilkeleri olan bir turizm türüdür. Özellikle de hassas ekosistemlere sahip alanların kullanıldığı düşünülürse daha dikkatli bir turizm planlamasının yapılması gereği ortaya çıkar. Doğa turizmi planlamalarında da sürdürülebilirlik bağlamında dikkate dilmesi gereken planlama ilkeleri vardır. Doğa turizmi için 5 yönelim aşağıdaki gibidir:

1. Destekleyici çerçeveler ve koruma ortaklıkları oluşturma
2. Destinasyon planlaması, yönetimi ve geliştirilmesi yoluyla sürdürülebilirliğin geliştirilmesi
3. Otantik, unutulmaz deneyimler geliştirilmesi
4. Çevre üzerindeki etkileri yönetmek ve en aza indirmek
5. Uygulanabilir ve yenilikçi işletmelerin kolaylaştırılması
6. Etkili pazarlama

Doğa turizmi; ekoturizm, macera turizmi, ekstraktif turizm (değerli taş ve maden çıkarma-fossicking) yaban hayatı turizmi, eco-lodges/konaklama-doğal dinlenme yerleri olarak 5 gruba ayrılabilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi ekoturizm doğa turizminin alt kategorisi olarak görülmektedir.

Yöre halkının ekonomik olarak desteklenmesi daha çok ekoturizme atfedilse de doğa turizminde de; yerel istihdam, mal ve hizmetlerin yerel kaynaklı olması, küçük girişimleri destekleme ve karar vermede yerel katılım dikkate alınmalıdır.

**Sonuç**

Yukarıdaki açıklamalardan da açıkça anlaşılacağı gibi sürdürülebilir turizm, doğa turizmi ve ekoturizm için birbiri ile iç içe geçmiş tanımlar ve ilkeler belirlenmiştir. Bu bağlamda her üçü için aşağıdaki ortak faktörleri ve işlevleri belirleyebiliriz;

1. Doğa/çevre koruma

*Doğayı koruma işlevi*

2. Çevresel eğitim

*Eğitimsel işlevi*

3. Yerel kalkınma ve katılımcılık

*Yerel katılımcılık işlevi*

4. Sürdürülebilir yönetim

*Sürdürülebilirlik işlevi*

Ülkemizin doğal ve kültürel değerleri, turizmi çeşitlendirmek ve zenginleştirmek için sonsuz olanaklar sunmaktadır. Ancak biz bu değerleri koruyarak turizme kazandırırsak ve yöre halkını bu eylemin içine sokarsak başarılı olabiliriz.

Sürdürülebilirlik, kullanım sırasında kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasıyla birlikte uzun dönemli planlama, politikalar ve uygulamalar olması gerekliliğini beraberinde getirir. Sürdürülebilir turizmin ne olduğu hakkında doğru ve yeterli bilgilendirmenin ötesinde; sürdürülebilirliğin, turizmin 12 aya yayılması gibi gelişmesinden ibaret olmadığını, bu gelişmenin bile sürdürülebilirliğinin doğru “sürdürülebilirlik anlayışıyla” yürütülen faaliyetlere bağlı olduğunun benimsenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, araştırma, bilgilendirme ve işbirliğine gereksinim vardır. Ekoturizm gibi turizm çeşitlerinin ağırlıklı olarak çevresel değerlere dayandıklarını ileri sürmeleri, sürdürülebilir turizm kavramının bir turizm çeşidi gibi algılanmasına ve bu turizm çeşitleri ile birebir ilişkilendirilmesine neden olmaktadır. Oysa sürdürülebilir turizm, hangi turizm çeşidi olursa olsun, çevresel değerlerin turizmin temel öğesi olarak korunmasını, turizm faaliyetlerinin çevreye sorumlu bir şekilde yürütülmesini ve turizmin ekonomik gelişmesi ile çevresel değerlerin korunması çabalarının eşgüdümle yürütülmesi gerekliliğini ifade etmektedir. Bunun da ne denli başarılı olacağı şüphelidir; çünkü başarı ancak ekonomik çıkar ile çevre koruma arasında destekleyici bir örtüşme olması gerekmektedir; ne yazık ki ekonomik çıkar maksimizasyonu doğal olanı kullanma ve sömürmeye dayalı olduğu için, tek çözüm mümkün olduğu kadar az zarar getiren politikalar ve planlar oluşturmak ve uygulamak olarak görünmektedir.

Sürdürülebilirlik öncelikle turizmle uğraşan yerel, ulusal ve uluslararası sermaye, devlet kurumları, ulusal ve yerel toplum örgütlerinde, çevreye ve insan sağlığına, uzun dönemli düşünme ve karar vermeye yönelik bir iş yapma ve çalışma kültürünün geliştirilmesiyle; bu güçler arasında dengelerin kurulması ve koordinasyonun sağlanmasıyla gerçekleşme olasılığına sahiptir. Bunun anlamı oldukça açıktır: Çevre koruma ile sosyal ve ekonomik gelişme adı altında sunulan ekonomik çıkar yapılarının birbirinden ayrı düşünülmesi hem sürdürülebilir yaşam hem de sürdürülebilir turizm için bir engeldir. Bu gerçek büyük çoğunlukla, hiç değilse sözde veya prensip olarak, kabul edilmiştir. Sorun, birbiriyle beraber düşünülmesinin gerçek ilişkilerde ne tür bir değişim getirebileceği ve ne tür bir etkileşim oluşturacağıdır. Bu büyük çoğunlukla bir kenara itilir.