مديريت آبها در ايران (گذشته، حال و آينده)

دكتر مسيد حسن حسيـنى ابرى
دانشيار جغرافيا، دانشُاه اصفهان

مديريت بر ابها در سرز مينيكه بيش از - V/وسعتان الاراضى ميباران و خشك تشكيل مىدهد ومردم ان از يك سو هوواره مورد تهاجم بيكانكان بوده، واز سوى ديكر هـ سيادت بر جهان بيرامـون رادر ادر ســر مىيروراندهاند؛ بيوستهاز اهميت ويزّه برخوردار بودداست. به همين دليل آهاد افراد ساكن در ان، جهت رفع رفع مشنكلات خود، إب را از سه ديدكاه (مايه اصطى حيات، داراي اثرات سياسى - نــظامى وعـما اجتماعى- اتتصادى) مدنظر قرار داده وبه مثابه يكى ضرور تاصلى ملى براى زنده مانندن، توجه خاص به آن داشتهاند لذا از دوران داستانى، باستانى وتار يخي تا بها امروز و وفردا وفرداداها، تمامى باورها، رسا، رسوم، فنون و



 آن راهكار ها در كذشتهاز سرجشمه نا ياياب (إبخوان، ابراه و عرصههاى ابخخوار) به صور ت سـيستمى وبـا

مشاركت كامل ساكنين به كار كَ فته ميشدهاست،،كه درخور توجه خاص است. اما طى چند دهذ كذشته تعدد مراكز تصميميّيى و اجبرايى در مور آب، برخورد با اين مسأله أت ر|"ز يكى فر هنكي عمومى به وظيفهاى دولتى مبدل ساخته، كه خود مشكلات خاصى خود را به وجود آور ده است. نويسنده اين مقاله بر اساس مطالعات اسنادى، ميدانى و تَــربى خـود بــخشى از ان راهكــار ها و نـيز مشكلات را شناسايى كر ده و بخشى را به همت آيندكّان واكذار مىكتد. باشدكه موضوع استحصال، حفاظت و بهرهكيرى از آب در ايران، براى أينده، بار ديكر به يكى نگرانى فر هنگى در نزدعموم مردم اين سرز مين تبديل شده و اهميت حل ايـن مسأله، مشاركت همكان را در بیى داششته باششد.

مقلدمه
در ايران به عنوان يكى از رستنگامهاى تملن بشرى، از ديرزمان، كشت و كار به طور عمده


 موجود بـ منظر تعزيه هر جه بيشتر جمعيت -كهاز مهم ترين ابزيزار تأمين مامنيت بوده - بيوسته

 سرزمين متناسب با زراعت ديم است؛ ولى در بهنه وسبعى از آن اين نوع زراعت، بـ علت كمى باران، امكانذيذير نيست".
 علونه براى دامهاى كارى و مواد خوراكى، لبنى وكوشتى براي تغذيه جمعيت، ازكذشتشت تا حالى، ضرورت

شرط الساسى كشت أبى نيز، و جود آب و بهره كيرى دقيق از آن است. بد ممين مبب ايرانيان از تليمى ترين ايام، هرگز از انديشه مليريت بر آبها فارغ نبوده، و از سر آمدان اين فن به شمار مى رنتهاند. در اين راه علاوه براين كه از آبهاى جارى، باران و برف، آب درياو آبهاى زيرزمينىى (قنات و حاه) الكوهاى تحسين برانگِيزى در آبيارى ابداعكردهاند؛ حتى از آبهاى نامرنى (آبهاى
 ايران را به دريايى بى انتها شببيه ساخته است. نويسنده اين مقالل كوشيدهامست، تا با استناد به منابع مدون و جستجوكرى در بين مبجربين كار آب و آبيارى، در كوشه و كنار كشور، نمونه هايى از مديريت گذشته (منتى) ايرانيان برمنابي آب را، به منظور گششودن راه جديل مديريت بر آن منابع و نيز زمينهاهاى تحقيق براى نسل جوان

 بلون نفوذ و تبخير، آبيارى جند سايبانى.

## عديريت آبها درايوان

 ديدكاه مىنگريستهاند:

1- به عنوان مايةُ كميابى كه منبع اصلى حيات، براى تمامى موجودات عالم است. Y- Y به عنوان عامل اصلى توليل، با اثرات وسيع اجتماعى و اقتصادى در بين جامعه. ب- به عنوان مههترين منبع كنترل جمعى ساكنين و در نتيجه به عنوان يكى عامل مهم سياسى. بنابرايز آنان، آب را داراى خصلتى جــند بـعدى دانسـته، هـمواره در انـــيشه دسـتيابى و

م مجله علوم/انسانى دانشگاه سيستان و بلوتستان ، ويزهنامه جغر/فيا و توسعه ، ارديبهشت

مهُ مردم را در تمامى ادوار تاريخ به خود مشغول داشته، و طى زمان الگوهاكى بىمانندى براى نـاسا يى منابع، نگهدارى، مصرف و تجديد يذ يرى آن بكار گرنتهاند، كي بعضاً حتى امروزه نيز انش و فن آورى جلد يد نتوابسته امست نمونهماى وسيع، از الكوهاى مديريتى آنان ايجاد نمايل. ين انلديشه در صدما مـال پيش سبب نگارش كتابهايى در زمينه شنامايى، استحصال و مديريت

ب در بين جامعه ما شلدهامت. مديريت ايرانيان بر آب را مى توان تحت ץ محور اصلى، اما ممامنگ، مورد بررسى ترار داد: الف - مديريت آب در آبخوان؛ - ب- بليريت آب در آبراه؛

ع- بليريت آب در عرصههاى آبخوار (انسان، دام وكَياه).

الف - هديريت آب در آبخوات تزولات آسمانى در آبخوانها به صورت سيلابها، آبهاى زيرزمينى، درياها، كياهان خودروى طبيعى، نم نسبى خاك، زهآبها، آبهاى قابل انتقال از حوضهاى به حوضنة ديطر، پشمهما و مردابها

و ماندابها، شكل میییافته است.
 راابلاع كردهاند. اين شيوهها، بخصوص از طريت اعمال روشهاى متنوع اَ بَخواندارى كه بيش از هر چيز به تصـد مديريت بر آبها در سرحشمهها صورت مىگرفته، انجام مـى شده امست. اينك به شرح هر كدام، بطور جداكانه، مییردازيم.
 كد نزدبكى به يكهزاز سال بيشُ اطلاعات علمى ديتيهت درياره آبها يه دست دادماند.

از سيلابها در موارد زير استفاده مىكردهاند:
ا-ا آبيارى مراتع (الگويى بسيار علمى كه حتى مرتعدارى امروزى نيز از آن به تمامى آكاه
نيست)؛
را-1 ت ا-
كورابها)؛
ץ-ا ذخــيرهمازى در مـخازن روبـاز (هـوتكـ و داكـار در جــنوب وجــنوب شـرتى) (Y) ,
ذخيرهسازى در مخازن محفوظ (آب انبارها با الگوهاى معمارى متنوع و مليريتى هحند بعلى و
اعجابانگـيز) در اكثر نقاط كشور؛(r)

(f) سيلا بها) در نقاط مختلف كشسورب

9-1 أـيرين كردن خاكهاى شور.
r- آبهای زيرزمينى
شناسايی اراضى آبدار، خود انديشهاى خاصى را مى طلبد كه ايرانيان از مبتكرين اصلى آن






مل يريتى، ذخـيرهسازى و...خود، سندى عظِيمَ بر هويت ملى ما است. ( (1)
r- آب شور دريا
دريا در ايران از ديگر آبخوانهابوهاسـت كـه از طـريت شـيرينكردن آب بـه روالل سـنتى (عبوردادن آب از تنبوشههاى سفالين)(11") بخشى از نبازهاى آبى مردم جـنوب (به عنوان مثال بوشهر) را در كــت مححصولات شـوريسند (بو، ارزن و بعضى علونه) رنـع مـىكرده، و امـروزه منسوخ شده است. در كوير نيز الگُوهاى شُيرينكردن آب قابل پيگِيرى لمت.

ץ- آبهاى ذخيره شله در بعضى كيماهان خودرو
 و خربزه و ...(در بخشتهاى مركزى و شرقى ايران) بودهانلد، كه ايرانيان به صورت انگــنى از آب مو جود و تِدرت مكش آَن كِـاهان، از آبهاى زيرزمينى استفاده مىكردهاند. إن تُيوه - كه هنوز هم به صوزت نمونهاي عمل مى شود - حتى در مساحتهائى وسـيع نـبز اعمال محى شده است.

- ه- نم نسبی خاك

ار این شيوه در كشت درختان و تأمين نياز زمان خواب پِياز زعفران(II) و همحنين، تأميز آب باغات كويرى استفاده مىشده امت، كه خود از الڭكوهاى جالب مديريتى بر آبها است.
Y

اسنفاده از اين نوع أبها، در مقيـاسهاى وسيّ و با الكُوهاى متنوع، در مـمهن جـاى كشـرر

متداول بوده و ممبواره امميت خاصى داشته است؛ چنانكه آب زايندهرود، در طى مسير خود،
 است. ${ }^{\text {(T) }}$

## Y - انتقال حوضه به حوضه آبها

اين شيوه نيز، از كذشتههاى دور به عنوان منابع آبخوان و بهرهگيريهاى متنوع مورد توجه ايرانيان بوده امت. احداث كانال سويُز در زمان هـخامنشيان (خشـاريارشاه)؛(10) بــه مـنظور تسهيل در امر حمل و نقل و همحچنين انتقال آبهاى كوهرنگ (حوضه كارون) به زايندمرود، از زمان آل بويه، سلجوقيان و صفويهاز نمونههاى بارز اين شيوها است. (19)
ب - مديريت آب در آبراه

علاوه بر مديريت بر آب در آبخوانها، الگُوهاى مديريت در مسير جريان آب نيز از مباحث قابل توجه است. آبها، چه در مسير رودخانهما و دهليز قنوات و چهه در مسير چشممهها و نهرها، از لحاظ مليريتى، پيوسته هورد ترجه ايرانبان بوده است, يعنى حفاظت، ذخيرهسازى و تـقويت جريان آب نيز جداى از استحصطل آن نبودهامتت؛ منتها بعضى از اقداهات آنان در مـقياسهاى وسبع و در سطح منطقهاى ودر رابطهُ با ديلڭاه كنترل جمعى و به عنوان يكى اتدام سياسى انجام (IV). مى شدهاست، و از ستابقهاى بيش از r هزار سال برخوردار است طى ايز ديدگاه ملسههاى حكومتى ايران به منظور ايدجاد حسن اعتماد در بين مردم جامعه، و افزودن بر توان اقتصادى مملكت (بـخش اعهظم درآمـد حكـومتهاى گـنشته ازكثــاورزى و
 مى مردهاند، كه نمونهامايى از آن در جدول شماره ا ذكر شده است.


جدول شـهاره ا: بعشیى از سدهاى قديمى كشور

 مى آيل. بهدليل آنكه تسلط بر جامعه عموماً در دستكسانى بودهاستكه بر آبها تسلط داشتهانل، حكام و سلاطين مىكوشيدهاند امور مربرط به آب را هر جيه تنگتر در اختيار گـيرند . به همين سبب از قديمترين ايامه سازمانهاى وسيع و دقيقى به نام "ديوان آبيارى "ايجاد شهده استا، كه در دورانها و مناطق مختلف، نامهاى متفاوت داشته است. به عنوان شثال، در دورْ سـاسانيان ديوان "كاست فزود" (گشتبزود) و در نزد اعراب، "ديوان الماء" ناميله مى شده و اين مــمان است كـه امروزه "سازمان آب" لقب گرنته است. (Y ") حتى از ويزگيهاى دبيران در گذشته، تـلط بر امور آب بوده است؛ تا جايى كه در انتخاب دبيران كفته مى شلده است: "هركس ازريزهكاريهاى مربوط

به آب و آبيارى آكاهى ندارد، دبيرى رانشـايد"؛(YY) از سوى ديگر، اميرى، تحت عنوان "امير آب " (ميرآب) وجود داشته است كه مقام و مـنصب او حــتى گــاه بـالاتر از حكـام ولايـات بـوده امت. (r0)

در متياسهاى محدود ودر سطع روستاها مليريت آب در آبـراه، اهــميت خـاص داشـتـه و نمونههاى شگرفى از راهكار هاى مديريتى بر آنذ وجود داشته است. از جمله: نمونههاى متنوعى

 صورت ثقّلى انجام نمى شُّدهاست، روشهايُى ظريف به كار مى بستهانــد( شــــركلوها و جـاروها).
 كه خود يرّوهشى جداگانه را مى طلبل.
ج - مديريت آب در عرصههاى آبخَوار

مقصود از عرصههاى آبخوار، كليه عرصهمها و مو جوداتى است كه براى زنلده ماندن و رشد

 مديريت آن در إنتهاى آبراه؛ يِنى عرصه مصرف آن اعمالل مىكردند؛ از جملهُ آنها مى توان به موارد زير اشاره كرد: 1- زراعت بدون آبيارى (ديمكارى فم در زراعتهاى يكساله و هم در باغات و مم براى زراعت


امروز تداوم داشته است.(Y^وV)

ץ- آبيارى بدون تبخير و نفوذ (آبيارى كوزهاى)، و آن روشى است كه هنوز هم علم وابزار
 اين شيون در هر هكتار طى يك نوبت برداشت محصول، تنها بين Yا Y ا متر مكعب آب بـه مصرف مىرسيد.!! ؛ جالب آنكه، اين كار فقط از طريت تعرق كِياه صورت مىگرفت. ץ- دراى فارمينگ در كشت حبوبات، صيفى جات ر گياهان ديگر.(در اكثر مناطت شرقى و

مركزی كثور)
ه- أبيارى زيرزمينى، در كشت و چرورش درختان(عمدتأ در مناطت كم آب)؛ يعنى آبيارى
بلون تبخير، با يوششى از كاه وكلش بر روى فضاى آبيارى شله (شكل شمارْب). ؟- أبيارى با شيريزكردن آبهاى شور، در كوير و در سواحل جنوب، الز طريق عبور دادن آّب

از تمبوشههاى سفالين.
V- أَبيارىانگلى با استفاده از پارهاى كِياهان خودرو به عنوان بستر كشت. در اين شيوه بويره
در مناطقّ كويرى، آبى براى آبيارى به مصرف نمى رسيل.
^- أبيارى سا يبانى و جند سايبانى (در كوير و جنوب كشر ر)، با حداتل تبخير و تعرن (شكل
شماره
Q- آبيارى اراضى شور، به منظور ترليل مححصولات غير شوزى بستـل (با استفاده از بوشش هلاستيكى سطع مزارع صيفىكارى در مالهاى اخخير)؛ به گونهاى كه فقط ساته گـياه در معرض صوا قرار مى گیرد و اطراف ريشه آن ثوشيلده مىشّود. - ا- آبيارى با استفاده از آبهاى مولوكولر خاى (در كشت زعفران در بخش اعظم ايام كرم
.
1- أبيارى تركيبى در تثبيت مراتع و جنگلهاى كويرى.اين واتـعيت در جــنگلهاى دست
كاشت كريرى به آسانى قابل بررسى امتـ. شايد بسيارى از روشهاى ديگر وجود داشته باشد، كه شناسايى آنها كوششى وسيع را براى - Dry farming

سازمانهاى مسؤ ول مى طلبد. اميد استكه تا مردان آبيار و ابداعكنندگان آن شيوهما هنوز در قيد


قواعد و نظامات مديريت آب در عرصههاى آبيارى آنجاكه آب عامل اصـلى حـــات اتـتصادى جـامعه و ابـزار اصـلـى مسلطه حكـومت قــرار
 بديهى امت كه مليريت بر آبها به عنوان يك استراتزى ضرورى حيات، در اعماق روح و اند يشه همهه ساكنين اين سرزمين ريشه دوانده باشد! زيـرا كـمبود عـمومى آب، خشكـــــالى الما، مسوء امستفادهها، سوءبهرهبرداريaا، زورملاريها، خيانتها و خلاصه همه خصايل غير اخلاقى و مـخل امنيت بهرهبردارى، در ارتباط با آن رخ مى نمايد. به همين دليل علاوه بر واردكردن موضوع آن در باورهاى عميت مذهبى و اخلاقى، (r•) قواعد و نظم و نسقهايى بر آذ قايل مى شـوند، تا هـم از طريق خود كنترلى افراد و مم از راهكتترل اجتماعى و سياسى، موضوع آبها مانع از ناامنىهانى اجتماعى و سوءامتفادهما و در نتيجه درگيريهاى مختلف خردى و اجتماعى و حتى ملّى شُوند.
 ايرانى بوده است (نمونههاى مينطقهاى و محلى فراوانى در اين زمينه وجود دارد). روح ايجاد نظم و نست در مديريت منابع آب؛ اعم از حشمههاى كم توان تا رودخــانههاى عظيم، طبيعتى واحد داشته و از نيازهاى فطرى انساذ سرچششمه مىگرفته است. مهمترين نيازهاى انسانى، به ويرّه آنجّه در مديريت آبها جلوه مىنمودهاست عبارتند از:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- عدالتخواهى و عدم تبعيض؛ } \\
& \text { Y - مردم سالارى؛ } \\
& \text { r- مشاركت در زندگى گرو هـى؛ }
\end{aligned}
$$

Y- بهرهگيرى متناسب با تلاش و سرما يه انسانها در مناطتَ و امور مختلف؛
A. مجله ملوم انسانى داتشعاه سيستان و بلوجستان ، ويزْنامد جغرانيا و توسعه ، /رديبهشت

ه- احساس امنيت دررابطه با حقوق فردى؛
9- برترارى حت نظارت بر امور مشترك براى افراد؛
V ا- حلاكثر بهرهگيرى از منابع محلدود آب؛
^- ايجاد مسؤوليت و در نظر گرنتن مجازات تخلف، برايى دستاندركاران مسأله آب؛(Y) (Y)
9- نظارت عالِه دولت بر منابع آبى در مقياسهاى كلان.
موارد يادشده در تمامى تقسيمبنديها و اشكال مخختلف مليريت جـمعى بـر آبـها، اعـم از كو جك مقياس و بزرگ مقياس و نيز الگرها و ابزارهاى متنرع اَن، در تمامى كشور بـخوبى تابل

 و امثال أنها در نقاط مختلف كشور به كار مى نتيه است (موارد أتا و عمدتاً در مديريت تنوات ر ديگر منابع كوجك آب، و موارد V تا Y Y اك اكثر أ در آبهاى با ححم زياد مورد استفاده بوده است). مثلأ، در قناتهاى روستاهاى كويرى، (از جمله در روستاى نُرُخحى و خوروبيابانك) قنات اصلى ده،


 ساعت از شُبانه روز يكبار تخليه شده و تنها . 9 تا • V متر مربع زمين را آبيارى مىكند؛ در صورتى كه زا يندهرود با دبى بTY مترمكعب در ثانيه، قادر است مساحتى حدود ... هو مكتار را





وجرد دارد.

در تمامىى موارد يادشده، ملاكهاى مربوط به نـــازهاى فـطرى انســان بـه نــناسب شـرايـطط
 دليل تقسيمات فرज، روز به روز كارآملتر وازنظر تطابن با شرايط اجتماعى و نياز بـهرهبرداراذ بد يهى تر و بطمُنْتر مىشله و در زمانهاى طولاتى نيز، بر همان روال به بيش رنته است. علاوه بر اين، تححت تأثير شرايط مختلف طبيعى و انسـانى محيط، در زمان گـردوّ آب در منطقه نيز تغييرداده مى شلده و نيز بسته به محدوديت آب يا زميز، در جــايى آب - جــلاى از زمين- و در جايى زمين - جداى از آب- خريل و فروش مىشده است. (YY) حتى آب رادر حل مسانُل عمران و آبادانى؛ در امور خيريه، در حل مسـايُل حاداقتصادى - اجتماعى و موارد مشابي بكار میگرفتهاند (اصطلاح آب ميان كردن؛ يعنى كل آب ده را در يك روز براى تأمين هزينههاى عمرانى - بدون رعايت حقابه - به نروش رسانلدن، در مناطت گلبايُّان، بخشَ عربستان نجفـ آباد و مناطق مجاور آن، اصطلا حمى آشنا و امرى متداول امت)
مليريت آبها در دوران اخير

به تحقيق نمى توان در زمينه ملـيريت بر آبها، مرز دتيّق زمانى بين دوران گذشته و حال تائل شد. مى توان گفت، نگرش كلى نسبت به آبها، از حدود + F سال تبل تا به امروز، بـ آرامى تغيير

كرده و اثراتى، به شرح زير، بر موضوع آبها و ملـريت اَن وارد كرده استت: - انگيزه تو جه به مسأله آب، به عنوان عامل اصلى توليِ خوراكى جامعه، تحتت تأثير تعهد دولت برایى تأمين خوراك ملت، كمرنگّ شلده است. Y- عقيده توليد آبى، كه قبلأ بـه مـنظور تأمـين زنــدگى مـعيشتى روسـتانشينان، صـورت مىگرفت، هم اكنون به هدف توليل براى بازار تغيير كـرده است؟؛ از طـرن ديعـر جــون تـوليل كشاورزى، تحت تأثير مسائلى همححون عد محتميت تـوليد، رنـابت نـاتص و نـتبـيت عــوامـل توليد، (Y) نسبت به دو بخشش ديگر اتتصاد؛ يعنى صنعت و خلدمات، كم درآمدتر است؛ به همين

دليل عالاقمندى سرمايه گذاران در بخش آب و زمين از بين رنته است.






و تصادفى انجام مىشود.

 تبخير، نفوذ و ... راه انقراض را مـي بیماند.
ه- همراه با دولتى شدن مليريت آبها در دو بخش آبخواذ و آبراه، تغييراتى - البته نه بـه



 مى توانْ به طور اجمال شامل موارد زير دانست: الف: ابزار مهار و هدايت و ذخيرهس



 از اَن، نه تنها تحول نيانته، كه منسوخ نِيز شده است.

هـ مديريت آب از صورت يكى مسأله فراگير ملى به يك وظيفه دولتى تبديل شده است. و: زها آبها - به ويرُه در بإياب رودخانهها - بيش از گذشته به شورشدن آب و خاك افزوده

است.
ز: آبخواندارى كمتر از گذشته و به صورت موردى معمول شدهاست؛ زيرا نقش جامعه محلى
نحت تأثير ممنوعيت تصرف انفال در مديريت آن مناطت خاتمه يانته است.
ح: هلدر رنتن آبها بيش ازگذشته صورت مىگيرد و در همه جاى كشور بازدهى آب در مزارع
حلود + F\% امت.
ط: تداست آب در بين جامعه كمرنگ شده است.
ى: اكثر تأسيسات آبيارى گذشتَه از بين رنته است (سدهاى قديمى، آب انبارها، قنوات، آب
شُيرينكن هاى سنتى و...).
ك: انديشيلدن درباره آب به كتابِو دنتر واگذار شله است.
ل: خشكساليها وميلا بها ويرانگرتر شدهاست (امسال بـراى اوليـن بـار در تـاريخ، بـاغات
اصفهان و شرن آن از خشكسالى متأثر گرديله است).
م:كنجينه ملى آب، مـم در مـخازن و هم در انديشهها، در حال خالى شلـن است. توضيح ابنكه انبات نظريات فوق از طرق مختلف الكانڭڭير امت، كه اين مقال را مسجال

تحليل آن نيست.

مليويت آبها در, آينّه
مطالعات نشان مى دهد كه سرزمين ايران حدانل طى چحند صدسال گذشته با وجود بحرانهاى بیوسته آبى (خشكساليها)، از نظر اتليمى تغيير چششمگيرى حاصل نكرده است. به همين دليل
 همان بود كه از اعماق تاريخذ دجود داشت؛ اما طى جنلد دهه اخير، علاوه بـر ايـنكه بـيــر فت

جشمغيرى در مديريت آبها نداشتهايم، هر روز بيش از بيش با بحران آبى روبرو بودها بايم.









 كوسيستم تبديل گردد(مانند كذشته).
「



 أبيارى، خود موضوعى با ابابليت بردسى ويرئ است.



بررسىهاى اسنادى و ميدانى نشان مىدهلد كه يدلـان ما از گذشتههاى دور تا كنون هـمواره
 راهكارهايى، به سر مىبردند كه به وسيلهُ آَن بتوان با مقدار آب موجود، حداكثر فضاى توليدى را ايجاد كرده و نابايدارى اقليم را به نوعى تحت كنترل درآورند. لذا علاوه بر اينكـه از هدررفتن آب به شيوههاى مختلف جلوگيرى مىكردند، تا آنجاكه ممكن بود، از مقدار رطوبت و آب موجود در نضّاى پيرامون، حلاكثر بهرهگيرى را مىنمودند. به همين دلِّل روشهاى توليد كشاورزى بلون آبيارى، بدون نفوذ، بلون تبخير، با حداقل تعرق، واستفاده از آبهاى شور و سرگردان در طبيعت را ابداع نمودهانل، و هنوز هم در مناطت متزوى و كم آب كشور، آدامه دهنده اين راه و ابلداع كننده طرق جليد هستند، كى متأ سفاند اكثر روشهاى خارقالعاده ملـيريت آنان بر آبها نه تنها مورد توجه قرار نغرفته و به كتا بها راه نـانته امت؛ بلكه به صورتى مظلومانه و گمنام به تاراج فراموشى رنته ودر حال نراموش شدن است. اى كاش آن مقداركهدر مورد استحصال آب از اعماق زمين (قنات) بحتث و به آن افـتخار مـىكنـم، در زمـينـه هـديريت آب در مـزرعه نــيز نـعال بـوديم، كـه بس انتخارآميزتر است. بيشنهاد مى شود اين شـيوهها و الگُوها بازشـناسى شود، وراهكارهاى عملى آنها با ابزار وانديشه جديل بازسازى و تعميم يابلد. اما تسريع در اين بازُشناسـى المرى حـتمى مى نمايل. زيرا ابداعكنندگان واجراكنندگان آن روشها، در بالاترين حدكهولت سنى قرار دارند، و بيم آن مى مرود كه نردادير باشلـ.
چجند سال بيش در كنار شهر خور - در بخش خوروبيابانكى - مزرعشاى احلداث شلههبود، كه با ץ قطره آب در ثانيه و هيوند شيوههاى سنتى با ابزار بحديل، توانسته بود يك هكتار باغ ايـجاد
 ديگر نمونها نيز دست به كريبان همان سرنوشتند. تا بِجوشد آبت از بالا و كست آب كم جو تشنگىى آور به دست

A- مجله علوم انسانى دانشكاه سيستان و بلوجستان ، ويزنامه جغرافيا و توسعه، ،ارديهشت

## twes



شكل شماره ( : نمادى از آبيارى كوزهاى (جلوكيرى از تبخير و تفوذ)


شكل شماره Y : يهنهایى از آبيارى كوزهایى


شكل شمار ه Y: نمادى از آبيارى موضنعى(از هرزدوى و تبضير)


شكل شماره ه: نمادى الآبيارى ختّ ساييانى

منابع و يادداشتها


 ז－رضا عنايت الله و．．．：آب و فن آيارى در ايران باستان، وزارت Tب و برت به مناسبت جشـنهاى
．IA \＿\Ar ro．．


ه－حسينى إرى، همان، ص ITV
Fـ
 ． 9 ص صがVの
 ـوزدى آستان قدس6 مشهد،
 ． 174 ． 1 ． I التحقيقات ميدانى．

 FFFY صـ


A．مجله ملوم انسانى دانشكاه سيستان و بلوجستان ، ويرّنامس جغرافيا ر توسعه ، ارديبهشت




rタrصがアV

．ر．





فرهنگى، تهران،







．0 صがVa












$$
\begin{aligned}
& \text { رئتُ إران: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \Delta \text { Y تمى، F. F. }
\end{aligned}
$$


 80 ـ تححقيقات ميدانى. . IYVY G ITVD تی FY

