ایرانگردی و جهانگردی: استان مازندران

صفاری، صهبا

که مازندران شهر ما یاد باد همیشه بروبومش آباد باد که در بوستانش همیشه گل است‏ به کوه اندرون لاله و سنبل است‏ هوا خوشگوار و زمین پرنگار نه سرد و نه گرم و همیشه بهار

«فردوسی»

موقعیت جغرافیایی‏ استان

استان مازندران با مساحتی بالغ بر 46 هزار و 456 کیلومتر مربع 8/2 درصد از مساحت کل کشور را شامل می‏شود.این‏ استان از شمال به دریای مازندران و کشور ترکمنستان،از جنوب به استان تهران‏ و استان سمنان،از غرب به استان گیلان و از شرق به استان خراسان محدود می‏شود. براساس آخرین تقسیمات کشوری،استان‏ مازندران دارای 17 شهرستان،48 شهر، 44 بخش و 134 دهستان است.جمعیت‏ استان بیش از 4 میلیون نفر است و مرکز آن‏ ساری می‏باشد.

ساری شهری قدیمی و قبل از اسلام‏ بنا شده است.ساری از نام«سارویه» مشتق شده و علّت این اشتقاق آن است که‏ در قرن اوّل هجری به دست«فرخان بن‏ دابویه»تجدید بنا شده و گویند وی آن را به نام پسر خود«سارویه»نامید.

سایر شهرستانهای استان مازندران‏ عبارتند از:رامسر،تنکابن،نوشهر،نور، بابلسر،بابل،قائشمهر،سواد کوه،بهشهر، کردکوی،بندر ترکمن،علی آباد،گنبد کاوس، مینو دشت،گرگان و آمل.

جمعیت استان مازندران 7 درصد جمعیت کشور است که از این میزان 42 درصد در مناطق شهری و 58 درصد در مناطق روستایی سکونت دارند.

مازندران از نظر ناهمواریها به دو قسمت‏ جلگه‏ای در شمال و کوهستانی در جنوب‏ تقسیم می‏شود که بیش از 95 درصد جمعیت در قسمت جلگه‏ای توزیع شده‏ است.

از نظر جغرافیایی می‏توانیم این استان‏ را به 3 منطقهء مازندران غربی از چابکسر تا علمده،مازندران مرکزی یا جلگه‏ای از علمده تا گلوگاه و مازندران شرقی از کردکوی تا مرز مازندران با خراسان‏ تقسیم‏بندی کنیم.

وجه تسمیهء مازندران

سرزمینی که امروز مازندران نامیده‏ می‏شود دارای پیشینه‏ای عمیق و کهن‏ در دل تاریخ است.در اوستا،نامهء ایرانیان‏ باستان،می‏خواهیم که آریاها هنگام‏ پیشروی در سرزمین ایران«اثیرپاناوئجا» از همه جا به سهولت گذشتند ولی در ورن‏ Varena و مازن Mazen یعنی گیلان و مازندران با مقاومت شدید برخورد کردند که برای شکستن آن ناچار بودند به ایزدان‏ خود توسل جویند و از نیروی ایزدان خود برای تحصیل پیروزی کمک خواستند فردوسی و مردم پیش از او نیز،گیلان و مازندران را صحنهء داستانهایی شناخته‏اند. آریاها سرزمین مازن و وزن را سرزمین‏ دیوان می‏پنداشته‏اند و دیو بر مردمی گفته‏ می‏شده که به قول فردوسی یزدان‏ شناسی نبوده‏اند بلکه پرستندگان‏ پروردگاران باطل بوده‏اند که دینی‏ غیر آریایی داشتند.

تو مر دیو را مردم بدشناس‏ کسی کو ندارد به یزدان سپاس

به همین علت پادشاهان پیشدادی در کوه‏ البرز که نام باستانی آن هرا برزئیتی‏ hara-brezeiti می‏باشد و به معنای‏ «سرکشیده و سرافراز است به چنگ‏ با دیوان پرداختند چنانکه فردوسی از قول‏ کاووس می‏گوید:

جهان آفریننده یار من است‏ سر نره دیوان شکار من است.

و به تصمیم خود استوار می‏ماند و به‏ مازندران لشکر می‏کشد:

کجا جای دیوان دژخیم بود بدان جایگه دیو را بیم بود.

دروندیداد( Vi-dave-data قانون‏ ضد دیو)از قول اهورا مزدا آمده است که: چهار دهمین کشوری را که آفریدم(ورن چهار گوش) است که در آن فریدون(فر-ایتون)قاتل‏ ضحاک(آژی دهاک-اژدهای ده عیب) زاده شده است.

هم‏اکنون نیز نام ورن در بسیاری‏ از نامهای ناحیهء گیلان و مازندران باقی‏ مانده است مثل ورن آباد و غیره...

کشاورزی

مازندران در شمار استانهایی است که‏ قابلیتهای بالایی در کشاورزی دارد. از 64/4 میلیون هکتار مساحت استان، 8/22 درصد(نزدیک به 06/1 میلیون‏ هکتار)را اراضی مزروعی تشکیل‏ می‏دهد.شرایط مساعد اقلیمی و امکان‏ کشت دوباره در قسمتهایی از اراضی‏ کشاورزی مساحتی برابر 1097401 هکتار را به کشت زراعتهای سالانه و 95255 هکتار را به کشت محصولات دائمی‏ اختصاص داده اسست.اراضی کشاورزی‏ استان 320 و328 واحد بهره‏برداری است‏ که 392،321 خانوار بهره‏بردار از آن منتفع‏ می‏گردند.از جمع بهره‏برداران استان‏ 89/26 درصد منحصرا در فعالیتهای‏ زراعت و باغداری،6/64 درصد به فعالیت‏ توامان زراعت و باغداری،پرورش دام‏ و ماکیان و 51/8 درصد تنها به فعالیت‏ پرورش دام و ماکیان اشتغال دارند.از کل‏ جمعیت شاغل استان 43 درصد در بخش‏ کشاورزی فعالیت دارند که ارزش افزودهء ناشی از فعالیت این عده در این بخش‏ تنها در مورد محصولات زراعی سالانه‏ در سال 70 مبلغ 751160 میلیون ریال‏ بوده است.

از لحاظ بهره‏وری کار بالاترین میزان‏ بهره‏وری کار در زراعت برنج با رقم 20617330 نفر روز کار و پنبه و گندم و سایر زراعتها در ردیفهای بعدی قرار دارند.

درحال حاضر از کل 1097410 هکتار سطح زیر کشت استان مازندران سطحی‏ معادل 717960 هکتار به صورت آبی‏ کشت می‏شود.کل آب موردنیاز زراعتهای‏ آبی سالانه و دائمی منطقه 8525 میلیون‏ متر مکعب می‏باشد.

کل مساحت دشتهای مازندران‏ 1288600 هکتار می‏باشد که از این سطح‏ 1048405 هکتار آن معادل 36/81 درصد قابل آبیاری است.و درحال حاضر 7/58 درصدر از سطح قابل آبیاری به کشت‏ زراعتهای آبی اختصاص دارد.

نقاط قوت بخش کشاورزی

1-پتانسیل و استعداد قابل توجه اراضی‏ استان که در صورت بهره‏وری درست‏ بخش عمده‏ای از نیازهای محصولات‏ کشاورزی کشور را تأمین می‏کند.

2-وجود منابع سرشار آبی که امکان‏ توسعهء اراضی آبی را افزایش می‏دهد.

3-نزدیکی به جمهوریهایی آسیای‏ مرکزی که امر صادرات محصولات‏ کشاورزی را ممکن می‏سازد.

بخش دام

استان مازندران به لحاظ شرایط مناسب‏ اقلیمی و تنوع آب و هوایی(مرطوب، معتدل و مدیترانه‏ای)و دارا بودن‏ اکوسیستمهای مرتعی اعم از مراتع‏ جنگلی،مراتع ییلاقی،مراتع مشجر ساحلی و جلگه‏ای،توسعهء اقتصادی دامی‏ را همراه با بهره‏مندی از وسعت کشت‏ نباتان علوفه‏ای و پس چر مزارع غلات‏ ممکن می‏سازد.

نظام دامداری در استان به شیوهء سنتی‏ بوده و تنها در زمینهء گاوداری بیش‏ از 3/1 جمعیت گاو منطقه در مناطق جنگلی‏ گسترده‏اند.گوسفنداری در استان نیز بیشتر در مناطق و مراتع کوهستانی و مراتع‏ قشلاقی رواج دارد.به گوسفندداری‏ در مقایسه با گاودرای و پرورش طیور توجه‏ لازم نشده درحالی‏که بیشترین حجم‏ گوشت قرمز از گوسفندان به دست می‏آید. از دیگر فعالیتهای دامی استان پرورش‏ انواع طیور و زنبور عسل است.

تعداد قطعه طیور صنعتی و بومی و زنبور عسل استان عبارتند از:طیور گوشتی‏ 10070286 قطعه با تولید 55225 تن‏ گوشت سفید مرغ مادر 550000 قطعه‏ با تولید 972 تن گوشت سفید مرغ‏ تخمگذار 2283300 قطعه با تولید 1709 تن گوشت و 28153 تن تخم مرغ کندوی‏ مدرن 180880 کلنی با تولید 2020 تن‏ عسل کندوی بومی 2350 کلنی با تولید 9 تن عسل

منابع فعلی تأمین علوفه و دام

به نظر می‏رسد که استان مازندران‏ با سر سبزی و طراوت خاص خود از جهت‏ تأمین علوفه مشکلاتی ندارد اما واقعیت‏ این است که به علت پائین بودن ظرفیت‏ تولید علوفه در مراتع،عدم استفادهء کامل‏ از پس‏ماندهء زراعی و رطوبت بالا که عامل‏ محدودکننده‏ای برای خشک کردن علوفه‏ می‏باشد استان از حیث تأمین علوفه‏ با مشکل روبروست.میزان کل تولید علوفه در مراتع برابر با 344440 تن‏ می‏باشد.

جنگل

استان مازندران با داشتن 1342000 هکتار جنگل نزدیک 71 درصد جنگلهای‏ شمال کشور را داراست.حدود جنگل‏های‏ استان مازندران از«گلیداغی»در شرق‏ استان شروع و به چابکسر در غرب استان‏ ختم می‏شود.

عمق این جنگلها بین 30 تا 70 کیلومتر است و از 73 حوزهء آبخیز تشکیل شده‏ است.جنگلهای مازندران به سه منطقهء ساری با 630000 هکتار،منطقهء نوشهر با 320000 هکتار و گرگان با 392000 هکتار تقسیم می‏شود.با این جنگلها از با ارزش‏ترین‏ جنگلهای تجاری-صنعیت کشور بوده و در دامنه‏های شمالی جبال البرز،مشرف به‏ دریای خزر از ارتفاع 200 تا 2400 متری از دریا گسترده‏اند.میانگین حجم برداشت‏ جنگلهای استان سالانه بیش از 1700 هزار متر مکعب است.گونه‏های جنگلی‏ متنوع بوده و سالانه نزدیک 972،572 متر مکعب هیزم صنعتی و29624 تن‏ ذغال چوب علاوه برفرآورده‏های الوار، تراورس،نشانهء قابلیت بالای جنگلهای‏ استان برای.یجاد و احداث واحدهای‏ صنعتی انواع تخته فشرده است.

بخش شیلات

صنعت پرورش ماهی بویژه پس از کاهش ذخایر ماهیان دریایی گسترش‏ چشمگیری یافته است.شمال ایران‏ با توجه به شرایط آب و هوایی و دارا بودن‏ رودخانه‏ها،آبگیرها و آبپندهای متعدد از جهت پرورش ماهی ظرفیت بالقوه بالایی‏ دارد.درحال حاضر 448 مزرعهء پرورش‏ گرمابی با 2000 هکتار سطح مفید و تولید سالانه 3673 تن ماهی در استان فعالیت‏ دارد،این تعداد مربوط به ماهیان گرم آبی‏ است درحالی‏که برای ماهیان سرد آبی‏ «قزل آلا»نیز در استان 9 کارگاه با سطح‏ مفید 10480 متر مربع و تولید 97 تن‏ در سال فعالیت دارد.به جهت مساعدت‏ و گسترش این فعالیتها،در سالهای اخیر مزارع تکثیر نیز در امر تولید بچه ماهی به‏ فعالیت پردامنه‏ای دست زده‏اند که از آن‏ جمله تولید 7570 هزار لارو و 15342 هزار بچه ماهی تنها در بخش کارگاههای‏ دولتی ماهیان گرم آبی را می‏توان نام‏ برد.کارگاههای مهم پرورش ماهی‏ در استان به‏قرار زیرند:

1-کارگاه تکثیر و پرورش ماهی آزاد شهید باهنر کلاردشت که در جنوب غربی چالوس‏ است.ظرفیت اسمی این کارگاه نزدیک به‏ 100 هزار قطعه بچه ماهی آزاد است.

2-کارگاه شهید رجایی:در این کارگاه به‏ پرورش بچه ماهیان کپور می‏پردازند و حدود 15 میلیون بچه ماهی و 76 میلیون‏ قطعهء لارو از نوع کپور تولید می‏نماید.

آبهای دریای خزر

دریای خزر به عنوان یک منبع حیاتی‏ تأمین پروتئین حیوانی و ارز آور،نقش‏ مهمی در اقتصاد این استان به عهده دارد. آبهای دریای خزر منبع سرشاری از انواع‏ ماهیان است که ضمن ایجاد اشتغال قابل‏ ملاحظه،درآمد بسیاری از خانوارها را تأمین و حجم قابل ملاحظه‏ای ارز برای‏ کشور به ارمغان می‏آورد.در زمینهء صید و بهره‏برداری از آبهای دریای خزر دو بخش قابل تفکیک و بررسی است:1 صید ماهیان خاویاری 2 صید ماهیان‏ استخوانی.

در سال 77-76 استحصال خاویار و گوشت‏ انواع ماهیان خاویاری و استخوانی به این‏ شرح بیش‏بینی می‏شود:

خاویار و ماهیان خاویاری

میدان ساعت ساری

ماهیان استخوانی

بخش صنعت

مازندران با دارا بودن قابلیتهای بالقوه بالا متأسفانه در مدار رشد و توسعهء صنعتی قرار نگرفته است.اگر مقصودمان از توسعه‏ و رشد،دانش-نیروی انسانی و منابع‏ طبیعی باشد باید بدانیم که این استان‏ از هر جهت توانمند و قابل ارزیابی است.

صنایع عمدهء استان عبارتند از:صنایع‏ غذایی،صنایع سلولزی،صنایع شیمیایی، صنایع کانی غیر فلزی،صنایع نساجی‏ و برق و اکترونیک.

صنایع غذایی

عمده‏ترین صنایع غذایی در استان‏ حدودا 23 واحد است از این تعداد 14 واحد مهم متعلق به صنعت آردسازی است. سایر صنایع این گروه متعلق به صنایع‏ فرآورده‏های گوشتی،صنعت‏ نوشابه سازی،تولید روغن نباتی، تولید انواع افشرده،خیار شور و کمپوت‏ می‏باشد.

صنایع سلولزی

در این گروه متأسفانه با وجود قابلیتهای‏ گسترده استان،تنها 9 واحد صنعتی عمده‏ فعالیت دارند که 8 واحد با استفاده از ما زاد مقطوعات جنگلی انواع نئوپان، فییرو تخته سه‏لایی و چندلایی تولید می‏نمایند.یک واحد دیگر در صنعت کاغذ سازی طبقه‏بندی می‏شود و انواع‏ دستمالهای کاغذی و نوارهای بهداشتی‏ تولید می‏نماید.

بخش معدن

استان مازندران از لحاظ شمار معادن‏ شناخته شده و در حال بهره‏برداری در میان‏ استانهای کشور مقام هفتم و از لحاظ ارزش‏ تولیدات مواد کانی پس از استانهای‏ کرمان و اصفهان مقام سوم را دارد.کلیهء معادن استان مازندران که تاکنون مراحل‏ اکتشاف را پشت سر گذاشته‏اند و به مرحلهء بهره‏برداری رسیده‏اند علاوه بر توسعهء اقتصادی در سطح منطقه از مهمترین‏ تکلیه‏گاههای صنایع مادر و تولید فلزات‏ اساسی در سطح کشور به حساب می‏آید.

معادن استان مازندران بیشتر در نواحی‏ کوهستانی البرز قرار دارند و مهمترین آنها عبارتند از:معادن سرب،فلورین،فسفات، باریتین،سنگ نما،سنگ آهک،سنگ‏ گچ،پوکه معدنی و شن و ماسهء رودخانه‏ای، ولی بزرگترین واحدهای معدنی استان‏ زغال سنگ البرز مرکزی می‏باشند که‏ توسط شرکت زغال سنگ البرز مرکزی‏ مورد بهره‏برداری قرار می‏گیرد.

زغال سنگ استخراج شده از این واحدها در کارخانهء انجیر تنگه واقع در زیر آب تغلیظ شده و کنسانترهء آن بوسیلهء راه آهن به‏ کارخانه ذوب آهن اصفهان محل می‏گردد.

منابع:

1مجموعهء مقالات ایرانشناسی

2شاهنامهء ابو القاسم فردوسی

3طرح توسعهء استان مازندران