**ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Символіка області*** | |
|  |  |
| ***Дата утворення області*** | **22 вересня 1937 року** |
| Голова обласної ради  ***E:\Desktop\IMG_3107.jpeg*** | **ЛАБАЗЮК**  **Віолета Олександрівна**  **Народилася** 17 липня 1986 року у м. Волочиськ Хмельницької області.  **Освіта** вища, у 2008 році закінчила Хмельницький національний університет, спеціальність «Фінанси».  У грудні 2020 року обрана головою Хмельницької обласної ради. |
| Голова обласної державної  адміністрації  https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9-234x300.jpg | **ГАМАЛІЙ**  **Сергій Вячеславович**  **Народився** 26 березня 1979 року.  **Освіта** вища,  у 2001 році Чернівецький університет імені Юрія Федьковича, правознавство, юрист.  2003 р., Подільська державна аграрно-технічна академія, облік і аудит, економіст-бухгалтер.  Указом Президента України від 03.12.2020 №535/2020 призначений на посаду голови Хмельницької ОДА |
| Міський голова (місто обласний центр) | **СИМЧИШИН**  **Олександр Сергійович**  **Народився** 4 листопада 1980 року у селі Йосипівка Старосинявського району Хмельницької області.  **Освіта**  вища, у 2002 році закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, історія», вчитель історії та правознавства. Кандидат історичних наук.  У листопаді 2020 року повторно обраний Хмельницьким міським головою. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Адміністративна карта області***  ***E:\Desktop\Карта.jpg*** | | | | | |
| ***Відстань від обласного центру до Києва*** | | Залізницею, км | 366 км | | |
| Автодорогами, км | 384 км | | |
| ***Географічні дані*** | | Територія області тис. км² /% території України | 20629 км 2 /3,4 % | | |
| Межує із 5 областями України:  Вінницька, Житомирська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька | | | |
| ***Коротка історична довідка***  22 вересня 1937 року Постановою ЦВК СРСР було утворено Кам'янець – Подільську область з центром у місті Кам'янці - Подільському. Новоутворена область займала площу 20541 кв. км. (3,3% території УРСР), у якій проживало 1615,4 тис. осіб. До її складу входили 36 адміністративних районів, 3 міста обласного підпорядкування (Кам'янець - Подільський, Проскурів та Шепетівка), 8 міст районного підпорядкування, 22 селища міського типу, 474 сільські ради.  У травні 1941 року обласний центр з Кам'янця - Подільського було перенесено до міста Проскурова.  У роки окупації територія області увійшла до складу генеральної округи Волинь – Поділля. На її території було створено дев'ять адміністративних округів: Кам'янець – Подільський, Дунаєвецький, Ярмолинецький, Проскурівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Антонінський, Ізяславський та Шепетівський.  Для відновлення зруйнованого війною господарства області було виділено 56 млн. карбованців. За рахунок цих коштів на території області до кінця 1950 року було введено в дію 440 промислових підприємств. Валова продукція промисловості досягла 95% довоєнного рівня.  На честь державного діяча і полководця Богдана Хмельницького Указом Президії Верховної Ради УРСР від 16 січня 1954 року місто Проскурів було перейменовано на Хмельницький, а область з Кам'янець – Подільської - на Хмельницьку.  Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року, в зв'язку із укрупненням сільських районів на території УРСР, у Хмельницькій області сформовано 10 районів: Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам'янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Шепетівський та Ярмолинецький.  У січні 1965 року, з метою покращання адміністративного управління, Указом Президії УРСР було об'єднано обласну промислову і сільські ради депутатів трудящих в єдину обласну раду депутатів трудящих. Замість 10 на території області утворено 16 районів.  Післявоєнні роки відзначаються подальшим розвитком усіх галузей промисловості. Якщо у 1951 році підприємства області досягли довоєнного рівня випуску валової продукції, то протягом 1951 – 1970 рр. до ладу стало понад 100 нових промислових підприємств. В області почали діяти такі підприємства, як зовод трансформаторних підстанцій, «Трактородеталь», радіотехнічний, цементний, електромеханічний, приладобудівний, кабельний, Кам’янець-Подільський цукровий, Деражнянський і Дунаєвецький плодоконсервні заводи, Шепетівський м'ясокомбінат тощо. Вироби промислових підприємств області експортувалися у 50 країн світу.  Зростала матеріально - технічна база у сільському господарстві. Галузь з кожним роком технічно вдосконалювалася, що позитивно позначилося на рівні рентабельності господарств.  Докорінні зміни відбулися в економіці області у процесі реформ за роки незалежності України.  За цей час здійснено реформування економічних відносин, проведено приватизацію підприємств державної власності, земельну реформу, а також реформування колишніх колгоспів в агроформування ринкового типу, засновані на приватній власності на землю і майно. Введено в експлуатацію нові промислові підприємства, найбільше з них ВП Хмельницька АЕС.  Масового розвитку набула підприємницька діяльність. Можна назвати багато підприємств, колективів, особистостей, котрі є гордістю нашого регіону. Це, зокрема, ПАТ агрофірма “АВІС”, ПАТ "Укрелектроапарат", ДП "Новатор", ПАТ "Подільський цемент", Волочиський машинобудівний, Красилівський агрегатний заводи. Ці та низка інших підприємств випускають продукцію, що цінується не лише в Україні, а й за її межами.  Хмельниччина пишається здобутками своїх аграріїв - Василь Петринюк (ТОВ “Старт” с.Новоставці Теофіпольського району), Петро Іващук (ТОВ “Науково-виробнича фірма “Перлина Поділля” с.Квітневе Білогірського району) та Михайло Шаповал (сільськогосподарський кооператив “Летава” с.Летава Чемеровецького району) удостоєні почесного звання Герой України, а Василь Мастій (ТЗОВ «Святець» с.Святець Теофіпольського району) нагороджений орденом «За заслуги» трьох ступенів.  В області поліпшилася зовнішньо-економічна діяльність, налагоджено партнерські відносини з багатьма країнами, що дозволяє залучати інвестиції. За останні роки розширилася географія зовнішньої торгівлі (у 105 країнах світу), зріс обсяг експорту продукції.  Здійснюються заходи, спрямовані на освоєння мінерально-сировинної бази краю, розвиток санаторно-курортних і рекреаційних зон, туризму. Яскравим прикладом цього є перлина Подільського краю, — курорт Сатанів. Він має ще одну назву — Подільська Швейцарія. Тут на маленькій ділянці землі знайдено шість мінеральних джерел, різних за складом, унікальних за своїми лікувальними властивостями. | | | | | |
| ***Основні туристичні об’єкти*** | **Дністровський каньйон** – одне з 7 природних чудес України. Це дуже цікавий пішохідний, велосипедний і особливо водний туристичний напрямок Хмельницької області. На території каньйону активно розвивається гастрономічний та зелений туризм.  Пам'ятка природи вражає своїми скелями, численними водоспадами, листяними та сосновими лісами, цілющими джерелами, а також різноманіттям флори та фауни.  У скелях каньйону знаходиться стародавній **Бакотський скельний монастир.** Він функціонував протягом 300 років (XII-XV ст.) і є найбільшим, і найкраще збереженим серед усіх печерних монастирів Подністров’я. | | | | |
| **Місто Кам’янець-Подільський** належить до найдавніших міст України, налічує понад 200 історико-архітектурних пам’яток. Найбільш відвідуваними об’єктами є: Старе місто, розташоване на скелястому острові, висотою 20-30 м[;](https://tovtry.com/foto/natur/018ua.html) Стара фортеця; Замковий міст; кафедральний костел Святих Петра і Павла. | | | | |
| **Селище Сатанів** - бальнеологічний курорт України із значними запасами гідрокарбонатно-магнієво-натрієвої води, що має надзвичайні цілющі властивості на організм людини. Показаннями до застосування води є: захворювання сечостатевої системи, хвороби органів травлення, обміну речовин та ендокринної системи, опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, проктологічні захворювання.  На даний час завершується будівництво сучасного готельно-лікувального комплексу «Арден Палац».  Селище Сатанів славиться своїми архітектурними пам’ятками: Старовинний замок, найдавніша у Східній Європі Синагога, Свято-Троїцький монастир, Міська брама, Старовинний монастир (ХІІ-ХV ст. н.е.). | | | | |
| **Старовинне селище Меджибіж** – перша письмова згадка в Іпатіївському літописі датована 1146-1148 роками.  Тут знаходиться відома пам'ятка фортифікаційної архітектури XVI століття – Меджибізький замок, де проводяться щорічні фестивалі середньовічної культури «Стародавній Меджибіж» і Етно-фест «Ukrainian Mezhybizh».  Також селище славиться єврейським некрополем, де похований засновник хасидського руху Баал Шем Тов і могила якого є місцем прощі хасидів з усього світу. | | | | |
| **Місто Старокостянтинів** – літописне місто Кобуд, історія якого налічує понад 800 років. До визначних пам’яток віднесено Замок князів Острозьких (ХVI ст.), Оборонну вежу з Домініканським костелом (ХVI ст.), Костел Іоанна Хрестителя (ХVIII ст.) | | | | |
| **Самчики -** мистецький куточок України із визначним палацово-парковим ансамблем XVIII-XIX ст., Китайським будиночком, Садом в мурах та кам’яною церквою Параскеви П’ятниці.  Нематеріальною спадщиною України є Самчиківський розпис. «Самчиківка» як вид декоративно-ужиткового мистецтва зародився у селі Самчики орієнтовно наприкінці XIX - на початку ХХ століття. | | | | |
| ***Демографічні дані*** |  | | | **2019 р.** | **2020 р.**  **січень - листопад** |
| Всього наявного населення, тис. осіб/% населення України | | | 1254,7  3,0% | 1245,7  3,0% |
| Частка міського населення, % | | | 57,4 | 57,4 |
| Частка сільського населення, % | | | 42,6 | 42,6 |
| Середній вік населення (років): | | |  |  |
| чоловіки | | | 38,8 |  |
| жінки | | | 44,3 |  |
| Народжуваність, тис. осіб | | | 9,9 | 9,0 |
| Сумарний коефіцієнт народжуваності  на 1 жінку | | | 1,258 |  |
| Смертність, тис. осіб | | | 19,4 | 18,7 |
| Природний приріст населення, тис. осіб | | | -9,5 |  |
| На 1000 осіб наявного населення -7,5 | | | | |
| міська місцевість | | | -3,0 |  |
| сільська місцевість | | | -13,5 |  |
| Сальдо міграції, тис. осіб | | | -543 | 185 |
| Рівень зайнятості населення (вік 15–70 років), (у % до всього населення відповідного віку) | | | 57,0 |  |
| Рівень безробіття (вік 15–70 років), (у % до всього населення відповідного віку) | | | 8,0 |  |
| Пенсіонери, тис. осіб | | | 402,8 |  |
| ***Адміністративно-територіальний устрій*** | Районів | | | 3 | |
| Населених пунктів всього | | | 1451 | |
| Територіальних громад *у тому числі:* | | | 60 | |
| міських | | | 13 | |
| селищних | | | 22 | |
| сільських | | | 25 | |
| Найбільші громади (тис. жит.): | | |  | |
| Хмельницька міська | | | 292467 | |
| Кам’янець-Подільська міська | | | 110231 | |
| Славутська міська | | | 35924 | |
| Шепетівська міська | | | 43231 | |
| Старокостянтинівська міська | | | 52061 | |
| Нетішинська міська | | | 37824 | |
| Дунаєвецька міська | | | 36381 | |
| Полонська міська | | | 33030 | |
| ***Органи місцевого самоврядування*** | Районних рад | | | 3 | |
| Районних у містах рад | | | - | |
| Міських рад | | | 13 | |
| Селищних рад | | | 22 | |
| Сільських рад | | | 25 | |
| Склад обласної ради (депутатів) | | | 64 | |
|  | | | **%** | **осіб** |
| Політична партія «КОМАНДА СИМЧИШИНА» | | | 20,3 | 13 |
| Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ» | | | 20,3 | 13 |
| Політична партія «СЛУГА НАРОДУ» | | | 15,6 | 10 |
| Політична партія «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» | | | 15,6 | 10 |
| Політична партія «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛОДАРНІСТЬ» | | | 10,9 | 7 |
| Політична партія «БАТЬКІВЩИНА» | | | 10,9 | 7 |
| Політична партія «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА» | | | 6,2 | 4 |
| Всього депутатів місцевих рад | | | 1652 | |
| із них: за суб’єктами висування | | | **%** | **осіб** |
| Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ» | | | 24,3 | 397 |
| Політична партія «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» | | | 18,3 | 299 |
| Політична партія «СЛУГА НАРОДУ» | | | 15,6 | 255 |
| Політична партія «БАТЬКІВЩИНА» | | | 12,2 | 199 |
| Політична партія «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛОДАРНІСТЬ» | | | 7,8 | 128 |
| Політична партія «КОМАНДА СИМЧИШИНА» | | | 4,2 | 70 |
| Політична партія ВО «СВОБОДА» | | | 2,1 | 35 |
| Політична партія «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА» | | | 2,0 | 33 |
| Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖИТТЯ» | | | 1,7 | 28 |
| Політична партія «СИЛА І ЧЕСТЬ» | | | 1,3 | 22 |
| Політична партія «ВОЛЯ» | | | 0,5 | 9 |
| Політична партія «НАШ КРАЙ» | | | 0,4 | 7 |
| Політична партія «САМОПОМІЧ» | | | 0,4 | 7 |
| Політична партія «РІДНЕ МІСТО» | | | 0,2 | 4 |
| Політична партія «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ» | | | 0,1 | 3 |
| Політична партія «НОВА ПОЛІТИКА» | | | 0,1 | 3 |
| САМОВИСУВАНЦІ | | | 9,3 | 153 |
| Самовисування | | |  |  |
| ***Транспортна***  ***інфраструктура*** | Залізничні колії, тис. км | | | 738 | |
| Автошляхи, тис. км | | | 7188,4 | |
| Аеропорти, одиниць | | | 1 | |
| Порти: | | |  | |
| - морські | | | - | |
| - річкові | | | - | |
| ***Освіта*** |  | | | **2019** | **2020** |
| Кількість закладів дошкільної освіти | | | 751 | 739 |
| Кількість закладів вищої освіти | | | 32 | 32 |
| Кількість закладів загальної середньої освіти | | | 648 | 621 |
| Кількість закладів професійно-технічної освіти | | | 28 | 26 |
| ***Охорона здоров’я*** | Всього медичних закладів, одиниць | | | 97 | 91 |
| Ліжковий фонд, тис. одиниць | | | 9230 | 8646 |
| Забезпеченість лікарняними ліжками на 10 тис. населення, одиниць | | | 73,13 | 69,08 |
| Чисельність лікарів, тис. осіб | | | 4,9 | 4,7 |
| Санаторії-профілакторії, одиниць | | | - | - |