ایرانگردی و جهانگردی: استان یزد عروس کویر ایران

صفاری، صهبا

افشار، ایرج

ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو کای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست‏ عاشق شهر شمائیم و ثناخوان شما

(حافظ)

شناخت استان

موقعیت جغرافیایی

استان یزد با وسعت 76156 کیلومتر مربع‏ از شمال و شمال‏غرب و شمال‏شرق به‏ استان اصفهان و از غرب و جنوب‏غرب به‏ استان فارس و از شرق به خراسان و از جنوب‏ و جنوب‏شرقی به استان کرمان‏ محدود می‏گردد.

جمعیت این استان برابر 715853 نفر می‏باشد که از این تعداد 69 درصد در نقاط شهری و 31 درصد در مناطق‏ روستایی سکونت دارند.

محدوده استان یزد جزئی از فلات مرکزی‏ ایران است که کویرهای ایران عمدتاً در این فلات جای دارند و بخش بزرگی‏ از مساحت محدوده استان را قسمتهایی‏ از کویرهای مختلف پوشانده است و عمده‏ کوه-کویر رنگ زرین-کویر ابرقو و کویر ساغند.مساحت کویرهای‏ استان حدود 9214 کیلومتر مربع برآورده‏ شده که در حدود 7/13 درصد از سطح‏ استان را فراگرفته است.

این استان یکی از خشکترین مناطق‏ جهان بوده و دارای سخت‏ترین شرایط طبیعی برای ادامه حیات و زیست‏ می‏باشد.استان یزد دارای رودخانه دائمی‏ و قابل استفاده نبوده و منابع آبی آن‏ قناتها و چاههای عمیق است.

آب استان یزد از ارتفاعات شیرکوه تأمین‏ می‏شود و به همین علت قسمت اعظم‏ دهات و روستاهای این استان در دامنه‏های این ارتفاعات قرار گرفته و تراکم‏ جمعیت روستایی در این مناطق که دارای‏ آب‏وهوای معتدل است زیاد می‏ باشد و هرچه از این ارتفاعات به سمت‏ شمال دورتر شویم تعداد دهات و جمعیت‏ کاهش می‏یابد و در منتها الیه به دشتهای‏ غیرمسکونی و لم‏یزرع شمال استان‏ می‏رسیم.

قریب 75 درصد از مراتع این استان از نوع‏ مراتع فقیر می‏باشد و نمی‏توان از آنها برای‏ چرای دامها استفاده کرد.پائین بودن میزان‏ بارندگی،خشکی هوا و بادهای دائمی‏ باعث شده است تا استان یزد از نظر جنگل‏ و مرتع جزوء استانهای فقیر محسوب شود. بعد از کمبود آب از عمده مسائلی که به‏ صورت حاد برای استان وجود دارد مسئله‏ شنهای روان و گسترش کویر است.

دشتهای کویری یزد که بالغ بر 5/3 میلیون‏ هکتار است شامل 360 هزار هکتار کویر نمک و 30 هزار هکتار تپه‏های شنی‏ متحرک است.

بدین ترتیب شهر یزد به علت خشکی‏ هوا و بخل آسمان همواره با سختی‏ روبرو بوده است.اما مردمش با دلاوری‏ و پشتکار و شوق توانسته‏اند قطره آبی‏ از صحاری دور بیاورند و بیابانها را به باغ‏ و بند بدل کنند.

پیشینه تاریخی

واژه یزد (YAZD) ازیسن (YASN) اوستایی مشتق شده و به معنی پاک‏ و مقدس،فرخنده و مبارک،آفریننده‏ خوبیها و پاکیها می‏باشد.یزدان نیز از همین‏ کلمه گرفته شده است.برخی‏ از نویسندگان پیدایش یزد را از زمان‏ اسکندر مقدونی می‏دانند،به جهت اینکه‏ این شهر به زندان اسکندر مشهور بوده‏ است.

درحالی‏که این نظر درست نیست.اگرچه‏ محوطه‏ای به نام‏"زندان اسکندر"در یزد وجود داست،ولی قبل از اسکندر،در این‏ حدود شهر مهمی واقع بود که قرنها پیش‏ از اسکندر،در این حدود شهر مهمی واقع‏ بود که قرنها پیش از اسکندر بنا شده‏ بود."اببساتین‏"یا"فرافر"نام داشت در اصل‏ یونانیان نام یزد را چنین نوشته‏اند.

البته اسکندر پس از غلبه بر داریوش سوم، عده‏ای از شاهزادگان هخامنشی را برای‏ اینکه از مرکز سیاست دور باشند در شهر یزد فعلی زندانی نمود.لذا این شهر به زندان‏ اسکندر معروف شد مراد حافظ از"زندان‏ اسکندر"در شعر مشهور:

"دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت‏ رخت بر بندم وزی ملک سلیمان بروم‏"

یزد بوده است.

اما درباره شهرت یزد به(کث)و(کثه)این‏ دو کلمه در فارسی باستان موجود به معنی‏ کوچک است.اکنون نیز این دو کلمه بین‏ مردم دهات اطراف یزد و نائین معمول‏ می‏باشد.متناقض آن(مث)و(مثه)به‏ معنی بزرگ است.

شاید در مقایسه با ایساتین که‏ شهر بزرگ بوده،در دوره‏ای که هنوز شهر یزد وسعت چندانی نداشته به نام‏ (کثه)یعنی شهر کوچک معروف شده است.

اگرچه بنای شهر یزد فعلی را به(یزدگرد) نسبت می‏دهند،ولی در حقیقت بانی‏ نخستین شهر یزد،"اردشیر بابکانی‏"مؤسس سلسله ساسانی بوده است. یزدگرد اول و دوم،بناهایی در آن‏ ساختند و آن را توسعه دادند ولی بانی‏ شهر یزدگرد نمی‏باشد.

اما آنچه باعث شد بنای شهر یزد را به‏ (یزدگرد)نسبت دهند،لغت(یزد)است که‏ به معنی پاک و مقدس و فرخنده و مبارک‏ می‏باشد.بنابر این شهر یزد به معنی‏ شهر یزدگرد نیست بلکه به معنی شهر خدا، شهر مقدس می‏باشد که در قرن سوم‏ میلادی از نو بنا شده است و در قرن پنجم‏ میلادی گسترش و توسعه یافته‏ و در اواخر دوره ساسانی از شهرهای مهم‏ ایران بوده است در ضمن مارکوپولو در نیمه‏ قرن هفتم ه.ق از شهر یزد عبور کرد. پارچه‏های ابریشمی یزد در زمان قدیم‏ معروف و مشهور بود.این پارچه‏ها نظر مارکوپولو را برانگیخت و موجب شگفتی‏ و تحسین او شد چنانکه می‏گوید: منسوجات ابریشمی بسیار خوب و مرغوبی‏ در این شهر تهیه می‏شود که مشهور به‏ (یزدی)است.

وضع موجود کشاورزی

به رغم علاقه و توجهی که مردم این‏ استان از گذشته دور تاکنون به‏ امر کشاورزی و دامداری داشته‏اند فعالیت‏ امر کشاورزی به علت محدودیت منابع‏ آب و مرتع محدود مانده است.تولیدات‏ کشاورزی این استان بسیار اندک بوده‏ و قادر به تأمین مواد غذایی‏ خود نمی‏باشد.لذا تقریباً کلیه مایحتاج آن‏ از سایر استانها تأمین می‏گردد و به جهت‏ همین وابستگی به سایر استانها وضع‏ عرضه و تقاضای کالاهای اسامی آن‏ متأثر از وضع عرضه و تقاضای استانهای‏ تأمین‏کننده می‏باشد.شیره کشاورزی‏ در این استان عمدتاً سنتی بوده‏ و در سطحهای وسیع که قابلیت مکانیزه‏ کردن آنها بوده است با استفاده‏ از تراکتور و ماشین‏آلات کشاورزی به‏ طور نیمه مکانیزه مورد عمل قرار می‏گیرد.به‏طور کلی 55 درصد سطح‏ زیر کشت فعلی استان اختصاصی به‏ محصولات زراعی دارد که از نظر مراکز مهم تولید و نوع محصول زراعی شامل‏ دهستانهای هرات و مرودست از نظر تولید غله و چغندرقند است.علوفه و کنجد و سایر دانه‏های روغنی در بخشهای مرکزی‏ یا حومه شهر یزد تولید می‏شود.شهرهای‏ تفت-اردکان-اسکدزومیبد از نظر کشت‏ صنفی-سبزه-علوفه و غله اهمیت دارند و بخش مرکزی اردکان و جلگه‏ی بهادران‏ واقع در 120 کیلومتری جنوب‏شرقی‏ یزد و دشت مهاباد واقع در 210 کیلومتر شرق یزد از نظر کشت غلات و علوفه‏ اهمیت دارند.دامنه جنوبی و شمالی‏ ارتفاعات شیرکوه از نظر تولید گندم و جو- سیب‏زمینی و پیاز-شلغم-کدو-حبوبات‏ و آفتابگردان موردنظر می‏باشند.

محصولات باغی

حدود 45 درصد از سطح زیر کشت فعلی‏ استان اختصاص به محصولات باغی‏ دارد که از نظر نوع و مراکز مهم تولید شامل‏ حومه شهرهای:یزد-تفت-مهریز- اشکدز-میبد-عقدامی‏ باشد.و از نظر باغات انار و یا انار مخلوط با سیب-هلو-زردآلو-گوجه- انگور و انجیر محدود اردکان و جلگه بهادران‏ و دشت بهاباد بافق مرکزیت دارند.از نظر پسته‏کاری و موکاری و همچنین دامنه‏ های جنوبی و شمالی سلسله جبال شیرکوه‏ از نظر درختان بادام و گردو و سیب- آلبالو و گیلاس و منطقه گرمسیری بافق‏ از نظر نخلیات حائز اهمیت می‏باشند.

عمده‏ترین محصول باغی تولیدی‏ استان انار بوده که از نوع خوب و مرغوب‏ و دارای قابلیت مناسب نگهداری‏ در انبار می‏باشد و عمده‏ترین صادارت‏ استان را تشکیل می‏دهد و بعد از آن‏ محصولاتی نظیر بادام،پسته‏ و هلون قرار دارد که قسمتی از تولیدات آن به‏ خارج از استان صادر می‏گردد و به‏طور کلی‏ درختان بادام و پسته به علت نیاز کمتر به‏ آب توانسته است در شرایط کم آبی‏ و یا خشکسالی‏های احتمالی استان‏ مقاومت داشته و سطح وسیعی بپوشاند وجود تپه‏های شن روان و ثابت در حاشیه‏ و کنار مزارع و اطراف دهات و خطر پیشروی‏ آنها مزارع و باغات را تهدید می‏نماید از مسائل و مشکلات کشاورزی منطقه می‏ باشد.

وضع موجود دامداری‏ در استان

دامداری استان را عموماً به صورت سنتی‏ روستایی و نیمه متحرک می‏باشد و ظرفیت و قابلیت مراتع به گونه‏ای است‏ که تنها مدت زمان محدودی از ایام سال‏ (فصل چهارم)می‏تواند مورد بهره‏برداری‏ قرار گیرد و به علت این شرایط است که‏ تغذیه دستی دامها ضرورت یافته است. کمبود شدید تولید علوفه در داخل استان‏ موجب گردیده که دامداران نیاز شدیدی به‏ هر نوع علوفه وارداتی از نقاط مختلف‏ همجوار داشته و یا از جو وارد شده از خارج‏ کشور استفاده نماید.

در حال حاضر این استان از نظر تولید گوشت مرغ و تخم‏مرغ و جوجه یکروزه‏ و در زمینه صادرات گوشت مرغ به‏ حد خودکفایی رسیده است.در این استان‏ تعداد گوسفند برابر با 200000 رأس، بز برابر با 200000 رأس و گاوشیری‏ نر و تلیسه 19000 رأس،گاوشیری دورگ‏ و اصیل 6000 رأس،شتر 2500،مرغ‏ تخمگذار 350000 قطعه،مرغ و خروس‏ خانگی 100000 قطعه می‏باشد.

در محدوده این استان دامداری عشایری‏ و متحرک مشاهده نمی‏گردد ولی دامداران‏ عشایری استانهای مجاور(استان فارس) کم و بیش تا سرحدات این استان قشلاق‏ می‏نمایند.

تعداد مرغداریهای استان یزد برابر با 751 واحد است که کل ظرفیت‏ آنها 6380240 قطعه مرغ می‏باشد در ضمن استان یزد دارای 407 گاوداری‏ صنعتی است که شیر استان را تأمین‏ می‏کنند.

زنبورداری و پرورش کرم‏ ابریشم

زنبورداری و پرورش کرم ابریشم‏ نیز در استان معول بوده و با تعویض‏ کندوهای قدیمی به کندوهای‏ جدید(جدید)وتوزیع ملکه خارجی‏ و همچنین توزیع تخم نوغان اصطلاح‏ شده توسط سازمان تعاونی و روستایی‏ سعی شده که میزان تولید عسل و نخ‏ ابریشم افزایش قابل ملاحظه‏ای داشته‏ باشد و طبق آمار موجود در حال‏ حاضر 15000 کندوی عسل با تولید سالانه‏ 150 تن و 750 تخم نوغان با تولید 7500 کیلو ابریشم مورد بهره‏برداری می‏باشد.

کود شیمیایی

مصرف کود شیمیایی در این استان‏ ابعاد وسیعی داشته و تقریباً نام‏ روستاها و مناطق کشاورزی از کود استفاده‏ می‏نمایند.عدم دسترسی به کود حیوانی به‏ علت محدودیت دامداری و همچنین عدم‏ حاصلخیزی اراضی کشاورزی بعضی‏ از روستاها و بالا بودن تعداد دفعات آبیاری‏ بویژه در زراعت صیفی و جالیز و سبزی‏ ،انگیزه مصرف روزافزون کود شیمیایی‏ در این منطقه می‏باشد.

وضع موجود معدن

در استان یزد با وسعتی متجاوز از 60 هزار کیلومتر مربع معادن مهم سرب و روی‏ و آهن و ذخایری از مس-گل سفید- بنتونیت-خاک رس-سنگهای‏ ساختمانی و مرمر و مریت و سنگ گچ‏ و نمک وجود دارد.

معادن فعال سرب و روی با ذخیره 25 میلیون تن و آهن با ذخیره‏ای‏ متجاوز از 200 میلیون تن نسبت به‏ سایر معادن دارای اهمیت خاصی است.

ذخایر بنتونیت منطقه نه تنها برای‏ شرکت نفت مفید است بلکه جنبه‏ صادراتی نیز دارد.در استان یزد تعداد زیادی‏ کانسار آهن وجود دارد که از لحاظ اقتصادی‏ اهمیت بسیار دارد.

معادن مس استان یزد که عیار متوسط آن‏ 2 تا 3 برابر معادن مس سرچشمه‏ می‏باشد از اهمیت بسیاری برخوردار است‏ اما به علت عمقی بودن مواد هزینه‏ استخراج آن بیشتر است.اخیراً مطالعاتی‏ در زمینه اورانیوم در منطقه شمال استان‏ یزد صورت گرفته است که توسط سازمان‏ انرژی اتمی به مرحله اکتشاشف نیز رسیده‏ است.

ناحیه یزد دارای منابع طبیعی از گل‏ سفید است و اغلب این معادن در پیشکوه‏ یزد واقع شده است.

موقعیت استان‏ یزد در ارتباط با صنعت

موقعیت استان و مرکزیت آن از لحاظ حمل‏ونقل به سایر استانها عامل عمده‏ای‏ برای افزایش تولید و ایجاد کارخانه به‏ شمار می‏رود.

استان یزد از قدیم الایام صنعتی بوده‏ و دارای کارخانجات تولیدی کوچک و بزرگ‏ است در این استان کارگاههای کوچک‏ نساجی و شرینی سازی به‏ تعدادی زیاد دیده می‏شود.

آمار تولیدات و هزینه‏های بخش‏ کشاورزی و صنعت در استان یزد نمایانگر بازده پائین بخش کشاورزی‏ در مقایسه با بخش صنعت است.به دلیل‏ کمبود شدید آب و حیاتی بودن مصرف آب‏ در استان یزد،هر نوع گسترش کشاورزی‏ با توجه به بازده پائین و مصرف زیاد آب‏ در این بخش اقتصادی نیست،درحالی‏که‏ استان دارای امکانات بالقوه و قابلیتهای‏ مثبت در زمینه صنعت است.به علت آنکه‏ 70 درصد جمعیت این استان‏ در شهرها استقرار یافته از نظر نیروی‏ کار مورد احتیاج صنایع از شرایط برخودار است.

وجود معادن غنی سنگ آهن و سرب‏ و روی در استان یزد و نزدیکی این استان‏ با معادن مس سرچشمه کرمان،زمینه‏ مساعدی با برای ایجاد صنایع جنبی‏ آهن‏آلات-مس و روی در استان فراهم‏ نموده است.

از صنایع عمده و مهم یزد صنعت پارچه‏ بافی و نساجی است.یزدیها پارچه‏بافی‏ را با عنوان‏"شعربافی‏"می‏نامند. دستبافهای محلی از دارایی‏بافی گرفته‏ تا ترمه‏بافی و مخمل‏بافی که‏ با دستگاههای دووردی و چهاروردی بافته‏ می‏شوند تمامی با نام شعرباف نامیده‏ می‏شود."شعر"به معنی‏"مو"و شعرباف‏ کسی است که از مو یا ابریشم پارچه‏ می‏بافد.

در حال حاضر مجموعاً 64 کارگاه‏ در رشته‏های مختلف صنعت نساجی‏ شامل ریسندگی-بافندگی و پتوبافی‏ فعالیت دارند.

صنعت نساجی دارای سه بخش عمده‏ ریسندگی-بافندگی و پتوبافی است.

از 21 نوع کالای مختلف که به عنوان‏ مواد اولیه در صنعت نساجی و فرش به‏ کار می‏رود 5 کالا در داخل کشور تهیه‏ می‏شود که عبارتند از پارچه‏ساتن-پنبه‏ و نخ‏پنبه-کولک و وش‏پنبه. به دلیل میزان مصرف ناچیز پارچه‏ ساتن به عنوان ماده اولیه این بخش‏ از صنعت در واقع این کالا فاقد هرگونه نقش‏ در تعیین میزان وابستگی صنعت نساجی‏ می‏باشد.

صنعت نساجی از نظر مواد اولیه حد اقل‏ 54 درصد وابسته به خارج است و اصولاً یک صنعت وابسته می‏باشد.اصلی‏ترین‏ مواد اولیه صنعت نساجی و فرش را الیاف‏ مصنوعی و پشم و پنبه تشکیل می‏دهد.

صنایع تولید مصالح‏ ساختمانی

صنایع تولید مصالح ساختمانی استان‏ یزد به سه بخش عمده آجرپزی- موزائیک و سنگبری و تولید کاشی تقسیم‏ می‏گردد.در بخش تولید آجر 55 کارگاه‏ با تعداد کارکن 10 نفر به بالا فعالیت می‏ نمایند که 46 کارگاه در شهرستان یزد و 9 کارگاه در شهرستان اردکان استقرار یافته‏ اند.در بخش موزائیک 8 کارگاه و در بخش‏ سنگبری 7 کارگاه و در بخش تولید کاشی‏ و ترچه‏بلوک مجموعاً 6 کارگاه در استان‏ فعال هستند.84 درصد از کارگاههای‏ تولید مصالح ساختمانی در شهرستان‏ یزد و بقیه در شهرستان اردکان‏ استقرار یافته‏اند.

به‏طور کلی صنایع مصالح ساختمانی‏ تنها بخشی از صنایع عمده استان است که‏ دارای وابستگی کمتر از 50 درصد به خارج‏ است(حدود 22 درصد).وابستگی پائین‏ مواد اولیه این صنعت به خارج اساساً به‏ دلیل نوع کالاهای مصرفی این بخش‏ است که معدنی می‏باشند.

آثار و ابنیه تاریخی‏ و باستانی یزد

مسجد جامع کبیر

درخشانترین بنای شهر یزد مسجد جامع آن است.بنایی است قدیم‏ و بسیار فاخر و جمیل.

درخشندگی کاشیها،بلندی منارها، زیبایی گچکاری،گشادگی صحن، خوابیدگی گنبد و سرانجام شبستان‏ زمستانی وسیع هریک عنصری و عاملی‏ از بزرگی،زیبایی،هنرمندی این‏ یادگار ارجمند و دست‏پرور ده هزار ساله‏ یزد است.

مساحت مسجد جامع را علی جندقی‏ یزدی 9800 و ماکسیم سیر و7000 متر مربع‏ نوشته است.بنای این مسجد نخستین‏ با توسط علاءالدوله کرشاسب گذاشته‏ شد.

این شخص در سال 504 به حکومت‏ یزد رسید و این مسجد را بر جای آتشگاه‏ عصر ساسانی ساخت.پس از بنای اصلی‏ مسجد قدیم،بنای دیگری که در همان‏ قرن در محوطه مسجد به‏ وجود آمد جماعتخانه‏ای است که دختران‏ فرامرزبن‏علی از خاندان کاکائی‏ بنا کردند.آن دختران پس از مرگ‏ در همانجا مدفون شده‏اند.دلیل بنای اصلی‏ مسجد کنونی از آثار حسینی یزدی قاضی‏ است که موقوفات زیاد در حوزه یزد و شهرهای دیگر از خود به جای گذاشتو.

دو منار این مسجد به دستور آقا جمال الدین برپا گردید.بلندی‏ منارها از سطح زمین قریب 50 متر اندازه‏گیری شده،بدنه آنها کاشی چسبانی‏ و اسماء جلاله و آیات قرآنی در آن نقش‏ شده است.

زندان اسکندر

زندان اسکندر(مدرسه ضیائیه)بنایی‏ است با گنبد مرتفع واقع در جنب دوازده امام. افسانه‏ای وجود دارد که براساس آن‏ اسکندر پس از ورود به ایران در کثه قلعه‏ای‏ ساخت برای زندانیان و بدین علت است‏ که در دوره اسلامی یزد را به کنایه(زندان‏ اسکندر)خوانده‏اند.

مسجد میر چخماق

میدان میر چخماق اثری از قرن نهم‏ هجری و یادگاری از دوران حکومت‏ امیر چخماق شامی است.

جلال الدین امیر چخماق که به‏ دستور شاهرخ تیموری به حکومت‏ یزد منصوب شده بود با همیاری عیال‏ خود فاطمه خاتون آثاری چند در یزد بنا کرد.

اهم آن آثار مسجد جامع نو بود که هم‏ اکنون برقرار و به نام مسجد میر چخماق‏ مشهورست.بانیان در جهت شمال‏ مسجد میدانی ایجاد کردند که هم اکنون‏ مرکز شهر یزد است.

منابع:یادگارهای یزد-ایرج افشار