ایرانگردی و جهانگردی: نگاهی به استان کهکیلویه و بویراحمد

صفاری، صهبا

استان کهکیلویه و بویراحمد با وسعت‏ بیش از 16264 کیلومتر مربع بین‏ استانهای فارس در مشرق،اصفهان‏ و چهار محال بختیاری در شمال، خوزستان در غرب و بوشهر در جنوب واقع‏ گردیده است.

وسعت این استان یک درصد وسعت کل‏ کشور است.

ارتفاعات مرتفع و برف‏گیر منطقه‏ در قسمتهای غرب،مرکز،شرق و شمال‏ واقع شده به طوریکه تنها قسمتهای‏ جنوب غربی و غرب یعنی حومه شهرستان‏ گچساران بصورت تپه ماهور می‏باشد.

میزان بارندگی از 400 میلیمتر در گچساران تا 850 میلی‏متر در بویراحمد متغیر است.

نزدیک به 4/3 از وسعت استان را کوهها و تپه‏های کوتاه و بلند تشکیل می‏دهد و در کل منطقه 750 هزار هکتار جنگل‏ وجود دارد.

گونه‏های گیاهی استان تا 80 درصد بلوط و بقیه را گیاهانی نظیر بته،کیکم، زالزالک،زبان گنجشک،گلابی و بادام‏ وحشی تشکیل می‏دهد.

حجم نزولات آسمانی تا قریب 9 میلیارد متر مکعب می‏رسد که به رودخانه‏های‏ بشار،ماربرمارون،زهره،خیرآباد و خراسان ریخته و از آنجا به کارون و خلیج‏ فارس منتهی می‏گردد.

جمعیت

براساس آخرین سرشماری جمعیت‏ در سال 70،جمعیت استان 495872 نفر بوده که سهم مناطق شهری معادل‏ 150768 نفر(4/30 درصد)و مناطق‏ روستایی و غیر ساکن 345104 نفر(4/69 درصد)بوده است.این استان دارای سه‏ شهرستان،7 شهر،10 بخش،37 دهستان‏ و 1902 آبادی دارای سکنه می‏باشد.

تراکم جمعیت در این استان حدود 5/30 نفر در کیلومتر مربع است.

توزیع نیروی کار در بخشهای‏ مختلف اقتصادی

بخش کشاورزی 35 درصد،بخش‏ صنعت و معدن 7 درصد،بخش خدمات 47 درصد و سایر بخشها 11 درصد

کشاورزی سطح زیر کشت استان بیش از 21200 هکتار بوده که 207300 هکتار آن‏ مربوط به محصولات زراعی و 4700 هکتار مربوط به محصولات باغی است.

محصولات عمده زراعی استان را گندم، جو و برنج تشکیل می‏دهد و سایر محصولات آن نباتات علوفه‏ای،یونجه، حبوبات و سبزیجات است.

از کل زمینهای مربوط به محصولات‏ سالانه،میزان 146000 هکتار آن به‏ کشت گندم،جو و برنج اختصاص داده شده‏ است که براساس همین آمار حدود 36000 هکتار آن(25 درصد)آبی و 11000 هکتار آن(75 درصد)به صورت‏ دیم کاشته می‏شوند.متوسط تولید در هکتار گندم آبی 2600 کیلوگرم و گندم دیم‏ 1200 کیلوگرم،جو آبی 2400 کیلوگرم و جو دیم 1200 کیلوگرم و برنج 4800 کیلوگرم‏ اعلام گردیده است.

بیشترین زمینهای زراعی در شهرستان‏ کهکیلویه و کمترین در شهرستان‏ گچساران است.بیشترین زمینهای زراعی‏ آبی در شهرستان بویراحمد و کمترین در شهرستان گچساران است.محصولات‏ عمده باغی استان عبارتند از:سیب- انگور-گردو-مرکبات سطح زیر کشت‏ محصولات باغی 4700 هکتار است که‏ بیشترین آنها مربوط به سیب درختی با 1680 هکتار(4/35 درصد)و کمترین‏ مربوط به گریپ‏فروت می‏باشد.

وضعیت کنونی بخش‏ کشاورزی

در حال حاضر کل سطح زیر کشت استان‏ 5/212044 هکتار شامل(آبی و دیم‏ و آیش)می‏باشد که با توجه به حمایت‏ دولت از بخش کشاورزی در سالهای اخیر و افزایش نرخ محصولات کشاورزی و و ایجاد تضمین خرید برخی از محصولات‏ زراعی توسط دولت و اجرای طرحهای‏ موفق حمایتی و هدایت،ترویج و آموزش‏ کشاورزان،طرح محوری گندم آبی،طرح‏ بهبود و افزایش عملکرد برنج،طرحهای‏ بهزراعی گندم و دیم و بهزراعی علوفه، اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه‏ معرفی ارقام جدید هر محصول خصوصا گندم،برنج،جو و اجرای طرحهای آبی‏ خاکی باعث افزایش سطوح زیر کشت آبی‏ از طریق تبدیل دیمزارها به اراضی آبی‏ و بالا بردن راندمان آبیاری در سطح مزارع‏ گردیده است.ضمنا،راه‏اندازی صنایع‏ تبدیلی کشاورزی در سطح استان و خصوصا کارخانه قند در ترکیب کشت‏ موثر بوده است.

دامداری استان:بافت عشایری- روستایی استان،شیوه‏های سنتی دامداری را ایجاب می‏نماید هرچند که‏ در سالهای اخیر به مرور،حرکت و کوچ‏ روندی کندشونده داشته و حتی‏ دامداریهای صنعتی نیز در استان رایج‏ گردیده است.

در هر حال،تعداد کل دامهای استان‏ 2771745 بوده که تعداد 2298137 آن‏ دام کوچک و 473608 آنها را دام بزرگ‏ تشکیل داده است.نژادهای گوسفند و بره‏ در استان عبارتند از:لک قشقایی،نوع‏ بهمئی،نوع عربی.

-تعداد کل ماکیان بومی 1539000 قطعه‏ برآورد گردیده است.

-تعداد کل کندوهای بومی و مدرن استان‏ 14000 واحد و میزان تولید عسل آنها 17000 کیلوگرم بوده است.

-مقدار کل ماهی صید شده در 18 رودخانه کوچک و بزرگ استان و همچینن‏ کارگهای تولید ماهی با ظرفیت 25000 کیلوگرم با توجه به تولید کارگاههای‏ مذکور و تعداد 200 فقره مجوز صادر شده‏ جهت صید ماهی،برآورد گردیده است.

-نژاد آبزیان استان عمدتا بومی‏ و قزل‏آلای رنگین کمان(پرورش) می‏باشد.

-مقدار کل پروئیین تولیدی‏ استان(گوشت قرمز،گوشت سفید،تخم‏ مرغ و شیر) حدود 4934000 کیلوگرم است.

زنبور عسل:موقعیت جغرافیایی استان‏ به لحاظ دوگانگی آب و هوایی(سرد و گرم) نگهداری زنبور عسل را در سطح استان‏ فراهم نموده است.زنبورداری در سطح‏ استان به دو شکل مدرن و بومی صورت‏ می‏گیرد.جمع عسل تولیدی در کل استان‏ 1696567 کیلوگرم است که 870 کندوی‏ آن بومی و 13268 کندوی آن مدرن است.

آبزیان:حدود 18 رودخانه کوچک‏ و بزرگ و تعداد محدودی تالاب در استان‏ وجود دارد که موقعیت مناسبی را جهت‏ پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی فراهم‏ نموده است.در حال حاضر دو کارگاه‏ پرورش ماهی در دشتروم و گنجه‏ای‏ مشغول به کار هستند که ماهی قزل‏آلا در این دو کارگاه پرورش داده می‏شود.

تولید فرآورده‏های دامی‏ استان

گوشت:وضعیت دام و طیور و آبزیان به‏ منظور تولید گوشت قرمز و سفید و همچنین تاریخچه آن نشان‏دهنده این‏ است که به‏رغم وجود زمینه‏های مناسب‏ و استعدادهای موجود در جهت رشد و توسعه دامپروری و در اختیار داشتن منابع‏ اولیه تولیدات دامی،متاسفانه سیاستها و برنامه‏های اصولی جهت بهره‏برداری‏ صحیح و سریع از این منابع تدوین نشده‏ است،و با توجه به رشد جمعیت و افزایش‏ روزافزون نیازهای پروتئینی بخصوص‏ پروتئین حیوانی،ارائه و تدوین یک‏ برنامه اصولی و قابل اجرا مورد نیاز است.

وضعیت موجود پروتئین‏ حیوانی در استان

روزانه هر فرد احتیاج به 24 گرم پروتئین‏ حیوانی دارد و در یک سال این نیاز معادل‏ 7/8 کیلوگرم می‏باشد.با توجه به جمعیت‏ استان در سال 1370 جمع پروتئین‏ حیوانی مورد نیاز استان بدین شرح است:

کیلوگرم پروتئین‏ 4314086 7/8x495872 نفر جمعیت‏ کل پروتئین تولید استان بدین شرح‏ است:

کیلوگرم 1460220 2/14%x10283243:گوشت قرمز

کیلوگرم 804677 18%x4470430:گوشت سفید

کیلوگرم 55436 12%x461965:تخم مرغ تولیدی

کیلوگرم 2612765 5/3%x74650450:شیر تولیدی

منابع فعلی تامین علوفه‏ دامی در استان

در استان کهکیلویه و بویراحمد مانند سایر استانها،عدم تعادل بین تعداد دام‏ و صنایع تعلیف دام وجود دارد،به نحوی که‏ جمع علوفه حاصل از مراتع و زراعتهای‏ مختلف برای تغذیه دامهای موجود استان‏ کافی نمی‏باشد و به همین دلیل دقیقا بخش مهمی از کمبود خوراک دام با فشار بیش از اندازه به مراتع جبران می‏شود و بخش دیگری نیز به شکل کمبود خوراک‏ دام باقی می‏ماند که این مسئله نهایتا به‏ پائین بودن بازده تولیدات دامی منجر می‏گردد.

ولی به‏هرحال فشار ناشی از کمبود خوراک‏ دام متوجه مراتع است و یا به بیان دیگر نشان‏دهنده عدم تعادل بین دام و مرتع در استان می‏باشد.

منابع فعلی تامین علوفه دامی استان‏ عبارتند از:

مرتع:که به مرور زمان و در اثر ازدیاد دام‏ مراتع استان توسط کشاورزان شخم خورده‏ و به اراضی دیم تبدیل گردیده.

نباتات علوفه‏ای:آمار زیر کشت نباتات‏ علوفه‏ای براساس آخرین گزارش اداره کل‏ کشاورزی استان شامل:2620 هکتار یونجه،2100 هکتار شبدر و 235 هکتار ذرت می‏باشد.

تأسیسات کشتارگاهها و سایر تجهیزات مربوطه‏ به دامداری در استان

دو ایستگاه دامپروری و اصلاح نژاد دام در سطح استان وجود دارد یکی مهربان‏ در یاسوج که حدود 5/10 هکتار وسعت‏ دارد.تأسیسات و سایر امکانات جانب این‏ ایستگاه شامل تأسیسات و اصطبلهای‏ گاوداری،آغلها گوسفندداری،سالنهای‏ مرغداری و 5 دستگاه منزل مسکونی‏ می‏باشد.

در تاسیسات گاوداری این ایستگاه نیز طرح تولید و توزیع تلیسه آبستن دو رگ‏ با استفاده از ماده گاوهای بومی اطراف‏ ایستگاه و بارور نمودن آنها به طریق جفت‏ گیری با گاو نر نژاد بران سوئیسی در حال‏ فعالیت است.ظرفیت نگهداری ماده‏ گاو بومی جهت دو رگه گیره بالغ بر 150 رأس است که در حال حاضر حدود 68 رأس ماده گاو و بومی نگهداری می‏شود.

ایستگاه دامپروری چرام یکی دیگر از ایستگاههای اصلاح نژاد گاو در منطقه‏ گرمسیر است که در اختیار اداره دامپروری‏ استان می‏باشد.

ظرفیت این ایستگاه برای تولید و توزیع‏ تلیسه‏های آبستن دو رگ 300 راس ماده‏ گاو بومی می‏باشد که با استفاده از گاو نر نژاد جرزی باروری آنها صورت می‏گیرد.

در حال حاضر این ایستگاه با 70 راس‏ فعالیت دارد.

صنایع استان

استان کهکیلویه و بویراحمد یکی از محرومترین استانهای کشور است که‏ متاسفانه از زمانهای گذشته تا به حال در زمینه‏های مختلف اجتماعی-اقتصادی‏ و صنعتی در برنامه‏ریزی منطقه‏ای کمتر بدان توجه شده است.

با وجود قابلیتهای و پتانسیلهای مختلف‏ استان در زمینه‏های صنایع دستی، معادن،تنوع آب و هوایی و غیره باز هم ای‏ منطقه نتوانسته جایی در اقتصاد کلان‏ کشور داشته باشد.حتی با وجود منابع غنی‏ نفت در منطقه گچساران و تامین حدود 25 درصد صادرات نفت خام کشور باز فقر شدید اقتصادی و اجتماعی بر منطقه حاکم‏ است.امروزه آوازه صنعتی شدن،هم در بعد منطقه‏ای از یک طرف و کلان‏نگری‏ به مسائل اقتصادی از طرف دیگر و آمیخته‏ای از این دو مقوله به عنوان‏ توسعه،بحثی است که به جدیت دنبال‏ می‏گردد و هر منطقه از استان می‏کوشد شاید از قافله صنعتی شدن عقب نماند و به نحوی یا در برنامه‏ریزی منطقه‏ای و یا در اقتصاد کلان کشور مطرح گردد.مفهوم‏ صنعت به شیوه سنتی سالهاست که در این‏ استان رواج دارد که بعضا بقایای آثار این‏ فن در گوشه و کنار مختلف این استان‏ مشاهده می‏شود.

آثار آسیابهای آبی و انواع وسایل محلی‏ (صنایع دستی)از این جمله‏اند.

این در حالی است که اکثر صنایع دستی‏ استان با کیفیت و ظرافت بالایی که‏ داشته‏اند به دلیل عدم برنامه‏ریزی‏ صحیح به منظور هدایت این صنایع در یک چارچوب مناسب به دست فراموشی‏ سپرده شده‏اند.

به‏هرحال این استان منطقه‏ای است‏ بکر و دست نخورده با معادن و ذخایر زیرزمینی و سطحی با کیفیت و ذخیره‏ بالا که استعداد رشد و توسعه در آن نهفته‏ است و باید به قابلیتهای آن توجه کرد و از محرومیت رهایش نمود.

عملکرد گذشته و صنعت

تا قبل از دهه 60 به جزء تاسیسات‏ شرکت نفت در گچساران،صنایع استان‏ منحصر به کارخانه قند یاسوج و تعداد محدودی واحدهای استخراج سنتی سنگ‏ و گچ و غیره در سطح استان بوده است.

در واقع تا قبل از دهه 60 مفهوم صنعت‏ و صنعتی شدن در استان کهکیلویه و بویراحمد جایگاهی نداشت و در اصل‏ آنچه در حال حاضر در سطح استان بنام‏ صنعت وجود دارد فعالیتهای انجام شده‏ بعد از انقلاب اسلامی است.

فعالیتهای عمده صنعتی این استان را تا قبل از دهه 60 می‏توان بدین شرح‏ طبقه‏بندی نمود.

فعالیت شرکت‏های نفت ایران در شهرستان گچساران که این محصولی به‏ صورت خام از استان و نهایتا از کشور صادر می‏گردید.بازده اقتصادی این‏ محصول در سطح ملی محاسبه می‏گردد و فقط جنبه اشتغال‏زایی برای مردم این‏ منطقه دارد تا بازده اقتصادی.

فعالیت کارخانه قند یاسوج که این واحد نیز با مشکلات اجرایی زیادی روبرو بوده‏ است از جمله تامین مواد اولیه مورد نیاز با کیفیت مطلوب.

فعالیت بهره‏برداری سنتی و پراکنده از معادن سنگ گچ،سنگهای ساختمانی‏ شن و ماسه به صورت محدود.

از اوایل دهه 60 به این طرف تزریق‏ اعتبارات و بودجه به استانهای کشور از جمله این استان توانست چرخ فرسوده‏ صنعت این منطقه را تا حدی به حرکت‏ درآورد و به تبع آن فرهنگ مصرفی برخی‏ از محصولات صنعتی نیز در این منطقه‏ رواج پیدا کرد.

وضع موجود صنعت در استان‏ کهکیلویه و بویراحمد

وضعیت صنایع استان به صورت‏ واحدهای تولیدی فعال،نیمه تمام به‏ تفکیک اداره کل صنایع،صنایع روستایی، جهاد سازندگی-صنایع دستی و شرکت‏ فرش به شرح زیر می‏باشد:

اداره کل صنایع

تعداد واحدهای در حال بهره‏برداری اداره‏ کل صنایع استان به تفکیک دسته‏بندی‏ مختلف صنایع به شرح زیر است:

صنایع فعال استان در رشته‏های:کانی‏ غیر فلزی،برق و الکترونیک،محصولات‏ شیمیایی،محصولات غذایی و دارویی، محصولات نساجی و چرم،صنایع چوب‏ و تولید کاغذ و محصولات چاپ می‏باشد که تعداد کل آنها 142 واحد بوده و 1328 نفر در آنها بکار اشتغال دارند.

کمیته صنایع روستایی جهاد سازندگی

تعداد واحدهای در حال بهره‏برداری‏ کمیته صنایع روستایی سازمان جهاد سازندگی استان کهکیلویه و بویراحمد بدین شرح است:

تعداد کل کارگاههای آموزشی تحت‏ نظارت سازمان صنایع استان 21 کارگاه‏ می‏باشد.

صنایع دستی(دست‏بافتها)

از جلمه مسائل مهم دیگری که در رابطه با صنعت استان باید به آن توجه کرد صنایع‏ دست استان می‏باشد.

با توجه به بافت روستایی-عشایری‏ استان،زمینه فعالیت در برخی از صنایع‏ محلی همواره همراه زندگی عشایری بوده‏ است.به طوریکه هنوز نقش قالی، جاجیم،گپه و...سایر صنایع دستی استان‏ زینت‏بخش خانه‏های روستایی و عشایری استان می‏باشد.

شرکت فرش استان

بخش معدن

عملکردگذشته و وضع موجود تا سال 1361 تنها سه معدن سنگ گچ‏ در سطح استان با روش بهره‏برداری بسیار قدیمی و سنتی فعالیت داشته است‏ و از نیمه همین سال با شروع کار اداره‏ کل معادن و فلزات استان عملیات نظارت‏ بر معادن آغاز گشت و جهت شناسایی‏ ذخایر معدنی و معرفی پتانسیلهای آنها گامهایی برداشته شد.

به علت نیاز شدید کشور به فسفات و با توجه به وجود ذخایر عظیم فسفات در محدوده استان که داری اعیار مناسبی‏ حدود 13 درصد می‏باشد مطالعه جهت‏ احداث صنایع کانه‏آرایی و به تبع آن‏ پتروشیمی در منطقه ضروری می‏باشد.

با توجه به وجود ذخایر بوکسیت در منطقه می‏توان قسمتی از نیاز صنایع‏ تولید آلمومینیوم و نسوزها را تامین نمود بنابراین احداث یک واحد تولید آلومینا از بوکسیت در منطقه قابل بررسی و مطالعه‏ است.

به علت نیاز صنایع ریخته‏گری و ذوب‏ فلزات کشور به دولومیت،اکتشافات‏ اساسی در زمینه دولومیت جهت استفاده‏ و کاربرد آنها در صنایع در سطح استان‏ ضروری می‏باشد.

با توجه به وجود ذخایر عظیم مواد اولیه‏ مورد نیاز سیمان در منطقه شرایط برای‏ احداث کارخانه سیمان فوق العاده مناسب‏ است.اکتشافات مواد اولیه سیمان به‏طور جامع انجام گرفته است.

معادن شناخته شده استان عبارتند از:

معادن سنگ گچ،سنگهای ساختمانی، سنگ‏نمای ساختمانی،شن وماسه، نمک-سیلیستین،فسفات،بوکسیت- دولومیت،مس،گوگرد و...

که در حال حاضر برخی از آنها در حال‏ بهره‏برداری هستند.

لازم به توضیح است که معدن فسفات‏ چرام یکی از بزرگترین و پرذخیره‏ترین‏ معادن فسفات شناخته شده در سطح‏ کشور می‏باشد که امید است در آینده‏ نزدیک مورد بهره‏برداری قرار گیرد.

به منابع فوق بایستی معادن غنی نفت‏ و گاز در خطه گچساران را نیز افزود که‏ تاثیر عمده‏ای در تولید ناخالص‏ کشور و اشتغال استان دارد.

امکانات و قابلیتهای معادن‏ استان

با توجه به مطالعات انجام شده در سطح‏ استان،اهم پتانسیل‏های معدنی استان‏ به شرح زیر می‏باشد.

فسفات:کشف ذخایر عظیمی از فسفات‏ در مناطق مختلف استان که به عنوان‏ مثال حدود 420 میلیون تن در کوه‏ لارچرام،حدود39 میلیون تن در کوه تل‏ ریش و حدود 25 میلیون تن در کوه اسپر مطالعه گردیده است.

کانسار فسفات کوه لار تا مرحله‏ مطالعات اقتصادی و تهییه طرح بهره‏ برداری انجام گردیده است.

بوکسیت:در کوه مندون حدود 8 میلیارد تن ماده معدنی بوکسیت با عیار 52% کشف گردیده است و احتمال می‏رود ذخایر بوکسیت در شرق دهدشت بالغ بر 40 میلیون تن باشد.

دولومیت:در اجرای پروژه بررسی ذخایر معدنی استان در شمال غرب سی‏سخت‏ در سال 69 ذخیره مهمی از دولومیت که‏ بالغ بر 200 میلیون تن با عیار متوسط 22 درصد بود کشف شد.

سنگهای تزئینی:در سطح استان‏ لایه‏های آهکی جهت تامین سنگهای‏ تزئینی به وفور وجود دارند که از رنگ‏ و بافت بسیار زیبایی برخوردار هستند پتانسیل سنگهای تزئینی استان بسیار بالاست.

سنگهای گچ طبی:استان کهکیلویه‏ و بویراحمد دارای ذخایر عظیمی از سنگ‏ گچ می‏باشد که در طرح استان به صورت‏ پراکنده قرار دارند.

در مجاورت روستای کریک ذخیره‏ای‏ بالغ بر یکصد هزار تن سنگ گچ با عیار بسیار بالا و درجه خلوص صد در صد مورد مطلاعه قرار گرفته که جهت تولید گچ طبی‏ و صنعتی بسیار مناسب است.

سنگهای ساختمانی(لاشه):در سطح استان ذخایر میلیونی از سنگهای‏ ساختمانی(لاشه)از جنس آهک و ماسه‏ سنگ آهکی وجود دارد که از کیفیت‏ فیزیکی و کاربردی بسیار مناسیب‏ برخوردار می‏باشد.تاکنون بالغ بر 20 معدن سنگ ساختمانی در سطح استان‏ شناسایی شده است که ذخیره هریک بالغ‏ بر یک میلیون تن است.

با توجه به طرحها و پروژه‏های موجود و آتی بخش معدن،پیش‏بینی می‏شود که‏ تا پایان برنامه دوم تعداد 20 معدن‏ سنگهای تزئینی،یک معدن سیلیس، یک معدن دولومیت،یک معدن سلستین‏ و یک معدن فسفات مورد بهره‏برداری قرار گیرد که در صورت راه‏اندازی معادن فوق‏ بالغ بر 1200 نفر در این بخش مشغول به‏ کار خواهند شد.

جامعه عشایری استان

براساس سرشماری اجتماعی- اقتصادی،عشایر استان در منطقه ییلاقی‏ 17383 خانوار و در منطقه قشلاقی‏ 15616 خانوار است.این تعداد خانوار در قالب 7 ایل و تعداد 58 تیره و 120 طایفه با جمعیت 111768 نفر در ییلاق و 100680 نفر در قشلاق با قلمرو زیستی بیش از 15567 کیلومتر مربع یعنی حدود 86 درصد از مساحت استان پراکنش دارند.

جمعیت شش ساله و بیشتر عشایر حدود 74 درصد جمعیت می‏باشد و بالغ بر 7/58 درصد جمعیت فعال عشایر استان شاغل‏ است،فزونی شاغلین جوان و بالا بودن نرخ‏ اشتغال یکی از وجوه تمایز جامعه‏ عشایری با جوامع شهری روستایی‏ می‏باشد.

عمده‏ترین اقلام هزینه دامداری‏ عشایری به رغم استفاده از مراتع مربوط به تامین علوفه دامی است که بیشترین‏ هزینه‏ها را(60 درصد)به خود اختصاص‏ می‏دهد.

زراعت و باغداری همواره فعالیت جنبی‏ ومکمل در زندگی عشایر استان است و در شرایط کنونی 36305 هکتار از اراضی در اختیار بهره‏برداری عشایر می‏باشد که 13 درصد آن آبی است.

تعداد واحد دامی موجود در استان حدود 2771292 است که حدود 80 درصد آن‏ مربوط به عشایر می‏باشد و با توجه به‏ بافت استان،وضعیت خاص توپوگرافی‏ و اکولوژیکی،نمی‏توان دام عشایر و روستائیان را از هم تفکیک اصولی نمود.

دام موجود در سطح 1600000 هکتار از مراتع مشجر و غیر مشجر که 650 هزار هکتار آن جنگل انبوه و جنگل نیمه انبوه‏ می‏باشد،پراکنش دارد.عشایر نگران این‏ هستند که در صورت یکجانشینی،نتوانند تعداد دام میانگین و درآمد زارا نگهداری‏ کنند و چون اکثرا بی‏سواد هستند و به‏ مشاغل دیگری نیز نمی‏توانند روی آورند، خسارات زیادی را متحمل می‏شوند.

امکانات و پتانسیهای‏ استان

1-وجود صنایع عظیم مواد معدنی از جمله‏ فسفات،سیلیس-سلیستین،دولومیت، سنگ گچ،سنگهای تزئینی،سنگهای‏ ساختمانی معادن شن و ماسه،نمک با کیفیت بالا و متناسب با ظرفیتهای‏ اقتصادی.

2-ظرفیتهای خالی در زمینه صنایع‏ مختلف و نیاز به احداث واحدهای تولیدی‏ در گروههای مختلف صنایع

3-آب و هوای مناسب جهت استقرار برخی از صنایع

4-وجود جنگلهای عظیم بلوط و برخی‏ درختان دیگر به عنوان مواد اولیه برخی از صنایع از جلمه چوب

5-وجود باغهای انگور،سیب در مناطق‏ سردسیر استان که احداث واحدهای‏ تولیدی صنایع غذایی با در این استان‏ طلب می‏کند.