استان کرمان را بهتر بشناسیم

باستانی پاریزی

سوی کرمان پوی و فیض نوح دعوتگر نگر لنگر اندر بحر دیدی،بحر در لنگر نگر

کلیات

استان کرمان با مساحتی حدود 175069 کیلومتر مربع دارای جمعیتی‏ معادل 1622958 نفر می‏باشد.این‏ استان از شمال به استانهای خراسان و یزد و از جنوب به استان هرمزگان و از شرق به‏ سیستان و بلوچستان و از غرب به استان‏ فرس محدود می‏شود.

شهرستانهای استان عبارتند از:بافت، بردسیر،بم،جیرفت،رفسنجان، زنهد،سیرجان،شهر بابک،کرمان‏ و کهنوج.

غنای طبیعی کرمان بسیار است و کمتر سرزمینی را با این همه پشتوانه ارزشمند می‏توان یافت.وجود معادنی چون مس‏ سرچشمه،ذغال‏سنگ زرند،سنگ آهن‏ گل گهر سیرجان و دهها معدن بزرگ‏ و کوچک موجب شده تا آنرا بهشت‏ معدنکاران بنامند در گوشه‏ای دیگر، جیرفت هند ایران لقب گرفته و بالاخره‏ پسته رفسنجانش که طلای سبز است‏ و خرما و مرکبات بم با مرغوبیت جهانی، شاخص این دیار است.

استان کرمان پس از استان خراسان‏ دومین استان پهناور کشور محسوب‏ می‏شود.

از آنجایی که دوسوم این سرزمین را کوهها می‏پوشاند و به علت وجود ارتفاعات گسترده و وسیع،از نفوذ و تسلط کامل شرایط مرگبار کویری بر پهنه کرمان‏ تا حد اقل ملاحظه‏ای کاسته است.به‏ رغم تنوع اقلیمی استان کرمان از نظر منابع آب و میزان بارندگی جزو مناطق‏ فقیر کشور محسوب می‏شود و منابع عمده‏ تامین آب در منطقه‏از عهد کهن تا به امروز آبهای زیرزمینی بوده و می‏باشد.

وجه تسمیه نام کرمان

نام قدیم کرمان،کارمانا KARMANA بوده است و در کتیبه داریوش آمده است که‏ کارمانا نام ناحیه‏ای است که از آن چوب‏ (یاک)برای ساخت کاخهای هخامنشی‏ می‏ربردند.نوشته‏های یونانی نیز نام این‏ شهر را کارمانا KARMANA ذکر کرده‏اند و مردم کرمان را تیره‏ای از پارسیان گفته‏اند.به همین علت چون این‏ تیره آریایی است پس نام‏"کرمان‏"نام‏ بومی محل نبوده است و بایستی ریشه آنرا در اوستای و سنسکریت بجوئیم.بدین‏ ترتیب نام‏"کرمان‏"از ریشه کر/ KERE / اوستایی ودر سنسکریت/ KRI /مشتق‏ شده است و به معنی‏"کار و کوشش‏"می‏ باشد.با در نظر گرفتن تلفظ کرمان‏ KARMANA و با توجه به نامهای آریایی‏ چون تور(تندرو)وسکا(توانا)بایستی‏ معنی نام کرمان همان کار و کوشش باشد. کرمان دیاری که تاریخش جغرافیای‏ عشق است.با قامتی به بلندی همه‏ روزگاران در دامن کویر آرمیده است. سرزمینی که چروک چهره‏اش ردپای‏ تاریخ دوامدار روزهای خفته است.فراز و نشیب گذشته‏های این سامان تا بدان‏ حد است که ژان اوبن مستشرق فرانسوی‏ معتقد است:کسیکه تنها تاریخ کرمان را به درستی بخواند چنانست که تاریخ همه‏ جهان را خوانده باشد.

کرمان که از لحاظ آب و هوایی جزء یکی‏ از استثنایی‏ترین نقاط است با وجود کویری بودن هوایی دلپذیر دارد آنچنانکه‏ خواجوی کرمانی در این مورد می‏فرماید:

خوشا باد عنبر نسیم سحر که بر خاک کرمانش باشد گذر خوشا وقت آن مرغ دستانسرای‏ که دارد در آن بوم،مأوی و جای‏ ز من تا چه آمد؟که چرخ بلند از آن خاک پاکم به غربت فکند به بغداد بهر چه سازم وطن‏ که ناید بجز دجله در چشم من ششصد سال پیش،خواجو که سیر آفاق‏ وانفس کرده و جهانی را گشته و بدرگاه‏ پادشاهان نامدار راه یافته بود،شبی بیاد آسمان صاف و دشتهای بیکران خاموش‏ و بی‏آزار کرمان افتاده و این شکایت را از دل برآورده است.

گوئی همه عوامل طبیعی در این شهر، یک‏دل و یک‏جهت می‏کوشند که‏ موجبات آسایش خاطری برای آدمیزاد فراهم آورند.در شبهای صاف بهار و تابستان و پائیز،ماهتاب لطیف دائما بر رشته‏های اعصاب مردم گرد تسکین‏ و آرامش می‏باشد و ستارگان تابناک‏ چندان پائین می‏آیند و آنقدر فاصله خود را با آدمی کم می‏کنند که گوئی چیزی‏ نمانده که بر بالای چشم بیننده فرود آیند و برگرد او به پایکوبی بپردازند.پس عجب‏ نیست اگر خواجو پس از همه دنیا دیدنها و پس از همه مباحثه‏ها و مصاحبه‏ها با دانشمندان و پس از دریافت صله‏ها و طبق‏های زر و سیم یک شب متوجه‏ می‏شود که همه اینها هرچند در شهر بغداد باشد اما جز دجله اشک به چشم آدمی‏ نخواهد آورد و همه اینها در برابر یک نسیم‏ ملایم کرمان هیچ است.نسیمی که گوئی‏ مأموریت دارد تا تارهای باریک مهتاب را که از روزنه فلک آویزان است به تموج‏ اندازد و دلهای خلق را بدان رشته‏ها آوریخته است باو دهد و از این سوی فلک‏ به سوی دیگر بکشد.

چهره صنعتی کرمان

صنعت سهم مهمی در رونق اقتصادی‏ دارد و کرمان از سالهای قبل با اجرای‏ طرحهای مهم صنعتی حرکتهای‏ گسترده‏ای در این زمینه آغاز شده است. از اهداف صنتعتی این استان ایجاد و توسعه‏ واحدهای صنعتی جهت فرآوری مواد معدنی و افزایش ارزش افزوده آنها و صادرات به سایر استانها و کشورهای‏ جهان است.

قبل از انقلاب در این استان تعداد 71 واحد صنعتی وجود داشت اما این تعداد در پایان سال 74 به بیش از 908 واحد افزایش یافت که به بهره‏برداری‏ رسیده‏اند و در ضمن این واحدها باعث‏ اشتغال 20 هزار نفر شده‏اند.

مهمترین تولیدات صنعتدی این واحدها عبارتند از:سیمان-آزبست-لاستیک- ظروف کریستال-مقاطع مختلف‏ لوله‏های مسی-رنگ-روغن نباتی- ماکارونی-تراکتورسازی-موکت و فرش‏ ماشینی-وسایل الکتریکی و الکترونیکی-لوازم التحریر-شناورهای‏ دریایی-خودرو-موتور سیکلت-سیم و کابل-مواد پروتئنی-

تا پایان سال 74 تعداد 1171 فقره جواز تاسیس در استان کرمان صادر شد که‏ 142 فقره طی سالهای 65 تا 68 و تعداد 10129 فقره تا پایان سال 74 بوده است.

طرحهایی که در آینده به بهره‏برداری‏ می‏رسد چهره استان کرمان را دگرگون‏ خواهد ساخت و سهم مهمی را در ایران‏ 1400 کسب خواهد کرد،این طرحها عبارتند از:

طرح فولاد آلیاژی کرمان،صنایع مس‏ میدوک-صنایع فروکروم در کهنوج- ماشین‏سازی معدنی در بردسیر،فروکروم‏ در بافق و دهها طرح صنایع غذایی.

از جمله بخشهای مهم و صنعتی استان‏ کرمان مجتمع صنایع لاستیک کرمان‏ است که از سال 72 تولید لاستیک سبک‏ و سنگینی در آن آغاز شد و امسال(سال 75) تولید آن از مرز 25 هزار و 500 تن خواهد گذشت و این از ظرفیت رسمی کارخانه‏ یعنی 12 هزار تن بیشتر است.در ضمن‏ تولید این واحد شامل تیوپ‏ و نوار لاستیکی و تولید 3 هزار تن خمیر لاستیک برای کارخانه روکش لاستیک‏ سیرجان نیز می‏شود.

از دیگر مراکز صنعتی استان کرمان‏ مجتمع صنایع مس شهید باهنر می‏باشد که هم‏اکنون با تولید بیش از ظرفیت،به‏ یک صنعت مهم و پایه در کشور تبدیل‏ شده است.این مجتمع دارای 3 واحد بزرگ‏ ذوب و ریخته‏گری،نور دو اکسیژن است. در سال 70 بهره‏برداری از این واحد آغاز شد و هم‏اکنون تولید آن‏که در خاورمیانه‏ بی‏نظیر است به 35 هزار تن در واحد ریخته‏گری و 35 هزار تن در واحد نورد و 5/19 هزار تن در واحد اکستروژن رسیده‏ است.

کیفیت بالای تولیدات این واحد که‏ انواع بیلت،اسلپ،ورق،تسمه،لوله‏های‏ فلزی و برنجی است،باعث شده تا کشورهای اروپایی نیز خواستار خرید کالا از مجتمع مس شهید باهنر باشند.در ضمن ارزش افزوده تولیدات این مجتمع‏ بسیار بالا می‏باشد بطوریکه تولید هر کیلو محصو 50 سنت ارز بری دارد و قیمت‏ فروش محصول تا 2/1 دلار است در حالی‏ که قیمت جهانی محصولات مسی 6 تا 7 دلار است تولیدات مجتمع معادل 2 دلار در بازار داخل عرضه می‏شود تا چرخ تولید هزاران واحد صنعتی به گردش درآید.

یکی دیگر از مجتمعهای صنعتی که در سال 72 راه‏اندازی شد کارخانه نساجی‏ بافته‏های کرمان است.ظرفیت اسمی‏ این واحد برابر با 3458 تن می‏باشد.

پرسنل این واحد برابر 517 نفر است‏ و تنها کارخانه‏ای در کرمان است که‏ بیشترین نیروی کار زن را دارد و هم‏اکنون‏ 232 نفر زن در آن مشغول کار هستند.

در این واحد انواع نخهای پنبه‏ای،پنبه‏ پلیستر و نیز پلیستر ویسکور تولید می‏شود تا به عنوان ماده اولیه صنایع نساجی‏ کشور،چرخ این واحدها را به گردش در آورد.

در سال 74 این واحد موفق به حضور در بازار جهانی نخ شد و محصولات خود را به‏ پرتغال،آلمان و ایتالیا صادر کرد.تا پایان‏ سال 75 این واحد 4600 تن نخ تولید خواهد کرد که بیش از ظرفیت اسمی‏ کارخانه است.این کارخانه 10 تا 15 درصد نیاز کشور به نخ را تامین می‏کند و از سال 77 تولید این واحد 3000 تن‏ افزایش خواهد یافت.

یکی از مهمترین کارخانجات‏ پشمبافی کارخانه آسیا می‏باشد.ظرفیت‏ این واحد تولید سالانه 2/2 میلیون متر پارچه فاستونی است.در نیمه اول سال 1375،100 هزار متر پارچه فاستونی‏ توسط این واحد تولید شده که قرار بود تا پایان سال مذبور این میزان به 600 هزار متر برسد که معادل 6 برابر تولید سال‏ 74 خواهد شد.

تولید روغن نباتی در استان کرمان‏ توسط کارخانه روغن نباتی گلناز صورت‏ می‏گیرد.میزان تولید این واحد روزانه 500 تن در سال است.همچنین قرار است با اجرای طرحهای توسعه تولید صابون‏ بهداشتی نیز برای نخستین بار در این‏ واحد آغاز شود.

95 درصد مواد اولیه روغن نباتی این‏ واحد وارداتی است و 5 درصد دیگر از داخل‏ تامین می‏شود و لازم است برای افزایش‏ تامین مواد اولیه از منابع داخلی،نسبت به‏ توسعه کشت دانه‏های روغنی در کشور اقدام شود.مواد اولیه مصرفی این کارخانه‏ هم‏اکنون از مالزی و چند کشور آسیای‏ میانه تامین می‏شود.در نیمه اول سال‏ (1375)17 هزار تن روغن تولید شده که‏ پیش‏بینی می‏شود تا پایان سال میزان‏ تولید به 50 هزار تن برسد.و

یکی از گامهای مهمی که در زمینه‏ صنعت کرمان برداشته شده طرح تولید ظروف پیرکس است.تولید این ظروف در کارخانه ظروف کریستال کرمان انجام می‏ گیرد.ظرفیت اسمی این واحد سالانه‏ 300 تن انواع ظروف کریستال است.80 درصد مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی‏ و بقیه از خارج وارد می‏شود.

معدن

استان کرمان از لحاظ ذخایر معدنی‏ یکی از مناطق غنی کشور است و دارای‏ معادن فلزی و غیر فلزی چشمگیری در سطح ملی است.

حدودا 90 معدن فعال در این استان‏ وجود دارد که شامل 19 معدن بخش‏ دولتی و 71 معدن بخش خصوصی‏ باشد.معادن عمده موجود در استان‏ عبارتند از:

معادن فلزی شامل:سنگ آهن- تیتان-مس-کرومیت-سرب و روی و معادن غیر فلزی شامل:ذغال سنگ- سیلیس-آهک-گچ-دولومیت- سولفات دوسود و سنگهای تزئینی شامل: مرمر-چینی و غیره.

معادن مس و سنگ آهن و ذغال سنگ‏ این استان در سطح ملی دارای ارزش‏ خاصی می‏باشد و میزان ذخیره این مواد معدنی در سطح استان بسیار قابل توجه‏ است.

مثلا ذخیره مس استان یک میلیارد و سیصد میلیون تن با عیار متوسط 7/0 درصد می‏باشد.و یا معدن آهن گل گهر سیرجان با ذخیره قطعی معادل 150 میلیون تن و عیار متوسط 50%و معادن‏ ذغال سنگ زرند دارای ذخیره 200 میلیون تن می‏باشد.

جمعا چهار معدن نمک در استان‏ کرمان شناخته شده که 3 معدن در اختیار بخش خصوصی و از نوع نمک آبی می‏ باشد و 1 معدن دیگر از نوع گنبد نمکی‏ است.

شیوه تولید در معادن غیر فلزی معمولا به صورت روباز و عمدتا به شکل نیمه‏ پیشرفته می‏باشد.بهره‏برداری از این‏ معادن تلفیقی است از نیروی کار انسانی‏ و ماشین‏آلات.این شیوه در معادن گچ- آهک،مرمر و مرمریت و حتی ذغال سنگ‏ به کار می‏رود.

اما در معادن فلزی استخراج به صورت‏ زیرزمینی و به وسیله چاه-تونل و بروش‏ کندن و پر کردن انجام می‏گیرد. مثلا در معادن مس سرچشمه استخراج به‏ صورت کاملا پیشرفته و اکثرا توسط ماشین‏آلات سنگین انجام می‏گیرد.روش‏ استخراج در معدن مس سرچشمه به‏ صورت روباز و سنگ معدن آن از نوع‏ پرفیزی است.معادن مس سرچشمه‏ دارای فلزات دیگری از قبیل طلا،نقره، مولیبیدن و احتمالا منیزیم نیز می‏باشد. استان کرمان به دلیل پتانسیل معدنی‏ خود امکانات بالقوه زیادی برای ایجاد صنایع وابسته به محصولات معدنی دارد. این امکانات هم در صنایع وابسته به‏ معادن فلزی نظیر مس-کرومیت و سرب‏ و روی و هم در صنایع وابسته به معادن غیر فلزی نظیر گچ و آهک می‏باشد.

کشاورزی

تعداد 125139 نفر در این بخش‏ مشغول بکارند و از مجموع 17506900 هکتار مساحت استان حدود 525 هزار هکتار(3 درصد)سطح زیر کشت‏ محصولات کشاورزی را تشکیل می‏دهد که 95/40 درصد آن را اراضی زراعی‏ و 05/59 درصد را سطح زیر کشت باغات به‏ خود اختصاص داده است.یکی از مهمترین‏ محصولات زراعی استان گندم است که‏ 3/99 درصد سطح زیر کشت این محصول‏ اراضی آبی و 7/0 آنرا سطح زیر کشت دیم‏ شامل می‏شود.مهمترین محصولات‏ دائمی استان پسته و خرما است.استان‏ کرمان به عنوان بزرگترین استان تولید کننده پسته دارای 48305 هکتار باغات‏ نهالکاری و 146638 هکتار باغات‏ بارور پسته می‏باشد که 91 درصد باغات‏ بارور کشور را تشکیل می‏دهد.

باغداری

به علت وجود آب و هوای مختلف انواع‏ محصولات درختی اعم از سردسیری‏ و گرمسیری و غیره در استان تولید گردیده‏ و باغات سطح وسیعی از مجموع اراضی‏ زیر کشت سالیانه را می‏پوشاند این‏ گسترش و استقبال از باغداری به نحویست‏ که در دو شهرستان رفسنجان و زرند پسته‏ که مهمترین محصول باغداری استان‏ است به صورت تنها محصول مورد کشت‏ و تولید کشاورزی آن دو منطقه درآمده‏ است.

مجموعه‏های تاریخی در کرمان

از ویژگیهای شهرهای اطراف کویر یکی اینست که یک سلسله ساختمانها و محلات عمومی تحت عنوان(مجموعه) در آن شهرها می‏توان یافت.مثل‏ مجموعه عماد الدین در کاشان،مجموعه‏ میرچخماق در یزد،مجموعه وکیل در شیراز و مجموعه‏های کرمان هدف از ساختمان این سلسله بناها به صورت‏ مجموعه،ظاهرا تسهیل زندگانی‏ و ترتیب آسایش عمومی و تهیه‏ سرویسهای شهری و بالاخره صرفه‏جویی‏ در بودجه ساختمان بوده و علاوه بر آن‏ تامین آسایش عمومی و امنیت اقتصادی‏ با کوشش و بهای کمتری صورت‏پذیر می‏ شده است.

از جهت اینکه ایجاد چنین‏ ساختمانهایی محتاج مخارج و فرصت‏ کافی است طبعا ساختن مجموعه‏ها تنها در دورانهای صلح و آسایش عمومی یک‏ شهرستان و علی الخصوص دوره طولانی‏ حکومت یک فرد یا یک خانواده‏ امکان‏پذیر می‏شده است.

یکی از این مجموعه‏ها مجموعه‏ گنجعلیخان کرمان است.گنجعلیخان‏ خود از امرایی است که در زمان او اقدامات‏ بسیار اساسی و مهمی در کرمان صورت‏ گرفت مثلا تمام راههایی که به دریا ختم‏ می‏شد امن و امان شد و تجارت رونق‏ گرفت.او در جنگهای بسیاری علیه8 خارجیان شرکت نمود و در اکثر این جنگها پیروز گردید.حوزه حکومت گنجعلیخان زا مرز فارس تا سرحد قندهار کشیده می‏شد و تمام کرمان و بلوچستان و قائنات‏ و سیستان را دربر می‏گرفت.

حکومت سی ساله گنجعلیخان با دوران‏ شکفتگی و قدرت شاه عباس کبیر مقارن‏ است.شاه عباس همیشه به گنجعلیخان‏ احترام می‏گذاشت و او را(بابا)خطاب‏ می‏کرد.

گنجعلیخان از همان روز نخست ورود خویش شروع به اقدامات عمرانی اساسی‏ کرد او برای اینکه در وسط شهر تفریحگاههای عمومی وجود داشته باشد ابتدا یک میدان بزرگ ایجاد کرده این‏ میدان که بیش از 100 متر طول و 50 متر عرض دارد از چهار طرف به بناهای‏ اختصاصی محصور گردیده و یک مجموعه‏ عالی از آثار عمر انی عصر صفوی به شمار می‏رود.در طرف شمال میدان،بازار معروف گنجعلیخان قرار دارد که امروز قسمتی از بازار مسگری است.با اینکه‏ ستونهای بازار تا حدودی بر اثر فشار سقفها تمایل پیدا کرده و به قول‏ معماران(دل داده است)با همه اینها این‏ بازار امروز از بهترین بازارهای ایران‏ محسوب می‏شود.در طرف جنوب میدان، بازار بزرگ و همچنین حمام گنجعلیخان‏ است که به حمام خان معروف است.

حمام گنجعلیخان از شاهکارهای‏ معماری شرق است.من خود سنگهای‏ مرمر سرخ‏رنگ یکپارچه آنرا که یک بدنه‏ دیوار را پوشانده دیده‏ام.صبحگاه‏ علی الطلوع وقتی خورشید از روزنه سقف‏ حمام به‏طور افقی بر این مرمر می‏تافته‏ منظوره رویاانگیزی مجسم میساخته که‏ قابل توصیف نیست.

رخت‏کن حمام به شش غرفه تقسیم‏ شده که هر عرضه مخصوص یک طبقه از اجتماع یعنی:سادات و روحانیون و خوانین‏ و اعیان و بازاریها و رعایا بوده است.

سیستم کانال‏کشی حمام که آب قنات‏ به‏طور کامل از آن عبور می‏کرده و فواره‏ها در قسمت خان‏نشین و سایر گوشه‏ها به‏ آب‏فشانی می‏پرداخته‏اند چنان دقیق‏ و براساس اصول هندسی حساب شده که‏ کمتر بنایی چنین موقعیتی در آثار تاریخی‏ می‏تواند داشته باشد.

منابع:1-آمارنامه‏ها

2-گنجعلیخان نوشته دکتر باستانی پاریزی