ایرانگردی و جهانگردی: استان کرمانشاه

صفاری، صهبا

نام این شهر در دورهء مادها«کامبادن» بوده است.این شهر در زمان ساسانیان‏ نباشد و بانی آن«بهرام چهارم»ملقب به‏ «کرمانشاه»بود.جغرافیانویسان دورهء اسلامی این شهر را(قرمیسین)یا (قرماسین)نوشته‏اند.

شرایط اقلیمی خاص،خاک مساعد و آب و هوای بالنسبه فراوان منطقه سبب‏ جذب گروههای انسانی متعدد به این‏ منطقه شده است،به طوری که قدمت‏ برخی از آثار به دست آمده به حدود 8000 هزار سال قبل می‏رسد.همجواری استان‏ با خاک بین النهرین قدیم و تمدنهای‏ سومری و بابلی و گذر کاروانهای تجاری‏ از این منطقه بر رونق و شکوفایی‏ در سده‏های پیش از اسلام افزوده است. در جنوب و جنوب غربی شهر کرمانشاه‏ در منطقه‏ایی به نام ماهیدشت که در اصل‏ همان مادی دشت یا دشت مادها می‏باشد آثار به دست آمده از نظر هنری به‏ هنر برنز لرستان تعلق دارد و در ادوار بعدی‏ کرمانشاه جزئی از قلمرو کشور ماد محسوب‏ می‏شده است.

کرمانشاه در دوران هخامنشی و ساسانی‏ از مراکز مهم قدرت بوده است که سنگ‏ نبشته‏ها و سنگ‏نگاره‏های بیستون و اثر باستانی طاق بستان مهمترین شاهد بر این مدعاست.بنای کنونی‏ شهر کرمانشاه به دست بهرام چهارم شاه‏ ساسانی انجام گرفته است.قالی،روغن، گیوهء و صمغ باختران از زمانهای قدیم‏ معروف بوده است و به سایر نقاط صادر می‏شد.

موقعیت جغرافیایی‏ و مرزهای استان

استان کرمانشاه در میانهء ضلع غربی‏ کشور قرار گرفته که از شمال به استان‏ کردستان،و از جنوب به استانهای ایلام‏ و لرستان،و از شرق به استان همدان‏ و از غرب به کشور عراق محدود می‏شود و در طول غربی حدود 330 کیلومتر مرز مشترک با این کشور دارد.

براساس آخرین تقسیمات کشوری‏ در سال 1373 این استان دارای 10 شهرستان،17 شهر،21 بخش،82 دهستان می‏باشد.شهرستان کرمانشاه‏ با وسعتی معادل 6/5282 کیلومتر مربع و کنگاور با 45/845 کیلومترمربع به ترتیب‏ گسترده‏ترین و کم‏وسعت‏ترین‏ شهرستانهای استان می‏باشند.

استان کرمانشاه در معرض جبهه‏های‏ مرطوب مدیترانه‏ای قرار دارد و برخورد این‏ جبهه‏ها با ارتفاعات زاگرس موجب ریزش‏ برف و باران می‏گردد و متوسط میزان‏ بارندگی سطح استان برابر با 400 تا 500 میلی‏متر است.

به طور کلی استان کرمانشاه را به‏ دو منطقهء گرمسیر و سردسیر(قشلاق‏ و ییلاق)می‏توان تقسیم نمود و براساس‏ این تقسیم‏بندی مناطقی از قبیل‏ قصر شیرین-سر پل ذهاب-گیلانغرب- سومار-نفت‏شهر-قشلاق،و سایر مناطق استان ییلاق تلقی می‏گردند.

جمعیت کل استان باربر با 159ر622ر1 نفر گزارش شده است که از این تعداد 846624 نفر مرد و 535ر775 نفر زن‏ هستند که در نتیجه نسبت جنس برابر 109 بوده است به عبارت دیگر در این‏ استان در مقابل هر 100 زن 109 نفر مرد وجود دارد.جمعیت شهر کرمانشاه که مرکز استان می‏باشد برابر 834709 نفر است.

از مجموع جمعیت استان 4/59 درصد در نقاط شهری و 3/39 درصد در نقاط روستایی سکونت دارند و 3/1 درصد نیز غیر ساکن می‏باشند.

از 332948 نفر شاغلین استان 65/25 درصد در بخش کشاورزی،18/21 درصد در بخش صنعت و 87/48 درصد در بخش‏ خدمات و 29/4 درصد در مشاغل‏ طبقه‏بندی نشده فعالیت دارند.

زراعت و باغداری

در استان کرمانشاه مقدار 622411 هکتار از اراضی استان زیر کشت قرار گرفته است که از این میزان 124800 هکتار آبی و 497611 هکتار آن دیم بوده‏ است.7/97 درصد از این اراضی زیر کشت محصولات سالانه و 3/2 درصد زیر کشت‏ محصولات دائمی قرار داشته است.

3/18 درصد از محصولات سالانه به‏ صورت آبی و 5/81 درصد آن به صورت‏ دیم کشت گردیده است.بیشترین سطح‏ زیر کشت محصولات سالانه به گندم‏ اختصاص یافته است و میزان آن‏ 325953 هکتار بوده که 57/53 درصد از سطح زیر کشت محصولات سالانه‏ را دربرگرفته است.برداشت گندم از این‏ اراضی 570976 تن بوده که میانگین‏ تولید برای هر هکتار 1750 کیلوگرم‏ می‏باشد.

جوبه عنوان یکی دیگر از محصولات‏ عمدهء استان در سطح 98200 هکتار کشت‏ گردیده که 168690 تن محصولات از این‏ اراضی برداشت شده است.میانگین‏ عملکرد جو در استان 1718 کیلوگرم‏ در هکتار بوده است.

همچنین نخود در سطح 113050 هکتار کشت شده است که 47235 تن‏ نخود برداشت شده است و میانگین‏ عملکرد آن 8/4 کیلوگرم در هکتار می‏باشد.عمده‏ترین محصولات باغی‏ استان عبارتست از:سیب-گلابی-به- انجیر-انگور-بادام و گردو.همچنین‏ در استان کرمانشاه میوه‏جات هسته‏دار و خرما کشت گردیده است.

بیشترین سطح زیر کشت محصولات‏ دائمی به ترتیب انگور 3519 هکتار،سیب‏ 2994 هکتار و گردو 1725 هکتار می‏باشد. از کل عرصهء استان بیش از 4/66 درصد آن را منابع طبیعی تشکیل می‏دهد که‏ 5/1 درصد از وسعت منابع طبیعی‏ کشور را شامل می‏گردد.

ظرفیت مراتع در مناطق مختلف متفاوت‏ می‏باشد،مراتع استان علاوه بر تولید علوفه جهت تعلیف دام،حفط آب و خاک، تعادل بیولوژیک و تولید گیاهان دارویی‏ نیز حائز اهمیت می‏باشند.

از نظر ارزش افزوده صیفی‏جات باارزش‏ افزوده 2913200 ریال در هکتار بالاترین‏ رقم را به لحاظ صرفهء اقتصادی دارا بوده‏ است و پس از آن پیاز با ارزش افزودهء 1495760 ریال و چغندر با ارزش افزودهء 852500 ریال در هکتار قرار دارند.

باغداری

باغات میوه به رغم شرایط مساعد استان‏ متأسفانه از گسترش چندانی برخوردار نبوده به طوریکه مساحت باغات تنها 1/2 درصد از کل سطح زیر کشت استان را شامل‏ می‏شود.

در سال 73 از مجموع سطح زیر کشت‏ باغات استان حدود 6/15 درصد را میوه‏های دانه‏دار(سیب،گلابی و به)، 2/32 درصد انگور،7/21 درصد گردو و بادام،10 درصد میوه‏های هسته‏دار، 1/17 درصد انار و انجیر و مابقی به باغات‏ خرمات،مرکبات و با سطحی معادل 498 هکتار اختصاص داشته است.

از نظر میزان تولید مهمترین محصولات‏ باغی استان عبارتند از:میوه‏های دانه‏دار (سیب و گلابی)،انگور،انار و انجیر، میوه‏های هسته‏دار و گردو و بادام

کل تولید محصولات عمدهء باغی استان‏ در سال 73 حدود 77978 تن بوده که به‏ ترتیب اهمیت میوه‏های دانه‏دار 8/35 درصد،انگور با 7/27 درصد و انار و انجیر با 16 درصد بیشترین سهم را در بین‏ محصولات باغی استان داشته‏اند.به‏ طوریکه حدود 6/79 درصد تولید محصولات باغی استان متعلق به تولید این میوه‏ها بوده است.

دامپروری

جمعیت دامی استان در سال 73 معادل‏ 3942154 واحد دامی بوده است بیش‏ از 87 درصد جمعیت دامی را دام سبک‏ (گوسفند و بز)و حدود 12 درصد را دام‏ سنگین تشکیل می‏دهد.

همچنین تعداد گوسفند و برهء استان به‏ تنهایی بیش از 70 درصد جمعیت دامی‏ استان را به خود اختصاص داده است.

تعداد واحدهای گاواری اصیل شیری‏ موجود در سطح استان 85 واحد بوده که‏ محموعا 3711 رأس گاو نژاداصیل در آنها نگهداری می‏شود.

در زمینهء پرورش مرغ گوشتی تعداد واحدها و ظرفیت موجود نسبتا چشمگیر و در مقابل پرورش مرغ تخمگذار با تعداد هفت واحد ظرفیت 231000 قطعه از وضعیت نامناسبی برخوردار است.به‏ طور کلی شیوه‏های مدرن دامداری‏ در استان هنوز نوپاست و واحدهای صنعتی‏ مورد اشاره عمدتا پس از انقلاب‏ اسلامی ایجاد شده‏اند.

عمده‏ترین فرآورده‏های دامی استان‏ را گوشت،شیر،تخم‏مرغ و عسل تشکیل‏ می‏دهد.علاوه بر این دیگر تولیدات دامی‏ از قبیل پشم-کرک-مو و پوست نیز قابل‏ توجه می‏باشد.

تولید گوشت استان مجموعا 46753 تن‏ برآورد شده که از این مقدار حدود 66 درصد گوشت قرمز و ما بقی مربوط به گوشت مرغ‏ بوده است.

میزان تولید گوشت‏قرمز استان در سال‏ 73 حدود 30877 تن برآورد شده که‏ شامل 7/51 درصد گوشت گوسفند،4/9 درصد گوشت بز و 9/38 درصد گوشت گاو بوده است.

از کل تولید گوشت قرمز تنها 16 درصد مربوط به واحدهای صنعتی پرورش دام‏ بوده که خود حاکی از عدم رونق واحدهای‏ مذکور در امر تولید گوشت قرمز می‏باشد. میزان تولید گوشت سفید براساس آمار به‏ دست آمده حدود 15876 تن برآورد شده‏ که سهم واحدهای صنعتی در تولید گوشت‏ سفید 5/96 درصد بوده و نشانگر فعالیت‏ مطلوب واحدهای صنعتی در این زمینه‏ است.

در زمینهء تولید شیر برآورد کل‏ تولید 177896 تن محاسبه شده که از این‏ میزان حدود 18 درصد تولیدات مربوط به‏ واحدهای صنعتی بوده و 82 درصد از تولید مربوط به دامهای روستایی و عشایری‏ است.

میزان تولید تخم‏مرغ 3321 تن برآورد شده که نمایانگر سطح بسیار پائین تولید استان در این زمینه بوده ضمن اینکه حدود 5/46 درصد از تولیدات مربوط به‏ واحدهای تخمگذار بوده است.همچنین‏ تولید عسل استان 51/308 تن برآورد شده که بالغ بر 94 درصد تولیدات مربوط به کندوهای مدرن است.

ظرفیت کشتار دام استان

این استان دارای 14 کشتارگاه با ظرفیت روزانه 4249 رأس دام است.به‏جز شهرستان صحنه و قصر شیرین که فاقد کشتارگاه بوده و کشتار دام آنان در شهرهای‏ کرمانشاه و سر پل ذهاب انجام می‏گیرد دیگر شهرستانهای استان دارای کشتارگاه‏ می‏باشند.از تمام کشتارگاههای استان‏ تنها کشتارگاهها،شهرستان کرمانشاه‏ صنعتی محسوب می‏شود.ظرفیت اسمی‏ سالانهء کشتارگاههای استان حدود 1551 هزار رأس گزارش شده است.

میزان تولید عسل

براساس آمار ارائه شده از سوی معاونت‏ امور دام جهاد سازندگی استان،تعداد کندوهای زنبور عسل در سال 73 بالغ‏ بر 32597 کندو بوده که از این تعداد 11 درصد مربوط به کندوهای سنتی بوده‏ است.متوسط تولید عسل هر کندوی‏ مدرن در استان حدود 10 کیلوگرم‏ و از هر کندوی سنتی نیز حدد پنج کیلوگرم‏ می‏باشد.بنابراین میزان تولید عسل‏ استان در سال 73 برابر با 5/308 تن برآورد شده است.

میزان تولید شیلات‏ در استان

برآورد کل تولید شیلات در استان‏ کرمانشاه 153 تن گزارش گردیده که‏ تقریبا 30 درصد از تولید آبزیان از طریق‏ کارگاهها،پرورش ماهی و ما بقی از طریق‏ صید از منابع آبی داخل استان بوده و سرانهء تولید ماهی با توجه به جمعیت استان 86 گرم در سال 73 بوده است که با توجه به‏ منابع آبی بالقوهء استان سهم بسیار کمی‏ را نشان می‏دهد.البته با تأسیس مدیریت‏ نمایندگی شیلات در اواخر سال 73 امید می‏رود که به این مقوله توجه بیشتری‏ شود.

میزان تولیدات جنگلی‏ استان

عمده‏ترین محصولات جنگلی استان‏ چوب و سقز بوده و در مراتع،علوفه و کتیرا می‏باشد.میزان چوب به طور متوسط 2/0 متر مکعب در هکتار برآورد شده که‏ با احتساب مساحت جنگلها،استان‏ برابر 160000 متر مکعب در سال است و به‏ طور متوسط حدود یکصد تن سقز استحصال می‏شود.

علاوه بر محصولات فوق از محصولات‏ فرعی دیگر،همچون قلقاف و مازوج،که‏ درر صنایع رنگرزی استفاده می‏شود،نیز می‏توان نام‏برد.

از محصولات مراتع نیز پس از علوفه که‏ مورد استفادهء دام قرار می‏گیرد سالانه‏ میزان 9 تن کتیرا برداشت می‏شود.

تحلیل وضع موجود در بخش‏ کشاورزی و دام

در سال 73 بخشی از تولید محصولات‏ نخود،هندوانه،گردو و کشمش به خارج‏ از کشور صارد و نیز بخشی از تولید محصولات گندم،جو،نخود،تخم کدو، آفتابگردان،انگور و سیب به بازارهای‏ داخلی کشور عرضه شده است.

در زمینهء باغداری به رغم توجه به کشت‏ محصول زیتون به دلیل توجه عمده به‏ محصولات استراتژیک بهای لازم‏ و شایسته‏ای به امر باغداری داده نشده‏ است.

در بخش دام بررسی‏ها نشان داده است. که در بین شیوه‏های دامداری،هنوز شیوهء دامداری روستایی و عشایری نقش غالب‏ را ایفا می‏کند که با توجه به رشد روزافزون‏ جمعیت و افزایش شدید تقاضا برای مواد غذایی و بویژه شیر،ترکیب موجود دامی‏ استان جوابگوی نیازهای استان نبوده‏ و اصلاح و تغییر ترکیب دامی استان‏ در جهت افزایش دام بزرگ(گاو و گوساله)به‏ عنوان خط مشی اساسی در توسعهء دامداری استان مطرح است.

اساسا شیوه‏های مدرن دامداری‏ در استان هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته‏اند.با این وجود مقایسهء تعداد و ظرفیت واحدهای صنعتی دام و طیور حاکی از افزایش بسیار چشمگیر در تمامی‏ واحدهای صنعتی به جز واحدهای‏ پرورش مرغ گوشتی بوده است.

به طوری که ظرفیت واحدهای گاوداری‏ شیری،پرواربندی گوساله،پرواربندی‏ گوسفند و مرغ تخمگذار به ترتیب‏ 81-192-157 و 9/17 درصد افزایش‏ و ظرفیت مرغداری گوشتی 2 درصد کاهش داشته است.مقایسهء فوق نشان‏ می‏دهد که در زمینهء تولیدات دامی به جز گوشت مرغ که به میزان دو درصد کاهش‏ داشته در دیگر تولیدات دامی افزایش‏ نسبتا خوبی حاصل شده است به طوری‏ که تولید گوشت قرمز-شیر-تخم‏مرغ‏ و عسل به ترتیب‏ 8/6-2/11-7/18 درصد افزایش داشته‏ است.

صنعت استان کرمانشاه

استان کرمانشاه به لحاظ موقیت خاص‏ و همچنین برخورداری از امکانات‏ وزیرساختهای صنعتی مانند،پالایشگاه- فرودگاه،نقش مرکزیت نسبت به‏ استانهای همجوار و قرارگیری در محور ارتباطی شمال غربی و جنوب غربی‏ و همچنین محور تهران-بغداد از دیرباز در امر صنعت پیشقدم بوده و در این زمینه‏ دارای،قدمت طولانی است به طوریکه‏ کارخانه‏های بزرگ و مهمی مانند قند اسلام آباد غرب-قند بیستون- شرکت زمزم-کابل باختر،سیمان غرب- آرد سلامت و نساجی غرب در این استان‏ واقع می‏باشند.

علاوه بر این وجود منابع غنی مثل گچ، آهک،سنگ‏نما-خاک‏رس-سنگ‏ سیلیس و دولومیت امکان ایجاد و راه‏اندازی صنایع وابسته به این معادن‏ نظیر،شیشهء جام-پشم شیشه-پشم‏ سنگ-شیشه‏های دارویی-آجرنسوز را فراهم نموده است.

سایر پتانسیلهای توسعه صنعتی استان‏ مانند نیروگاه 120 مگاواتی،شبکهء گاز و بهره‏گیری از امکانات 9 شهرک‏ صنعتی و نیمه‏ماشینی بودن کارگاههای‏ صنعتی که زمینهء اشتغال‏زایی بیشتر را فراهم می‏نماید موجب می‏گردد که استان‏ کرمانشاه در شمار یکی از قطبهای صنعتی‏ کشور شناخته شود در سال 73 جمعا 286 کارگاه صنعتی براساس گروههای صنعتی‏ در استان فعالیت داشته‏اند که گروه صنایع‏ فلزی،برق و الکترونیک با 73 واحد بیشترین کارگاههای صنعتی را به‏ خود اختصاص داده است و گروه صنایع‏ غذایی،دارویی،بهداشتی و گروه صنایع‏ کانی غیر فلزی با تعداد 67 کارگاه در مرتبهء دوم دوّم گروه صنعت قرار دارند.

کارگاههای صنعتی مذکور جمعا برای‏ 8882 نفر اشتغال ایجاد نموده‏اند که‏ بیشترین مورد اشتغال در بخش کانی‏ غیر فلزی با 2431 نفر رتبهء اوّل صنایع‏ نساجی با 2004 نفر در رتبهء دوّم‏ و سایر گروههای صنعتی در مراتب بعدی‏ قرار گرفته‏اند.

به جز شهرستان قصر شیرین که در مرحله‏ بازسازی قرار داشته سایر شهرستانهای‏ استان دارای واحدهای کارگاهی صنعتی‏ می‏باشند و شهرستان کرمانشاه به‏ تنهایی 204 واحد از واحدهای صنعتی‏ استان را به خود اختصاص داده است.

جمعا 528 فقره موافقت اصولی در استان‏ صادر گردیده که 2/28 درصد این‏ مجوزها مربوط به گروه صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی بوده است و از نقطه‏ نظر اشتغال‏زایی،گروه صنایع و چرم نیز با 4055 مورد بالاترین میزان اشتغال‏ را نسبت به سایر گروههای صنعتی استان‏ به خود اختصاص داده است.توزیع‏ جغرافیایی موافقتهای اصولی صنایع،در بین شهرستهانهای استان نشان می‏دهد که شهرستان کرمانشاه با 308 واحد عمده‏ترین واحدهای صنعتی را به خود اختصاص داده است و سایر شهرستانها در مراتب بعدی قرار دارند و از نقطه اشتغال‏ حاصله نیز شهرستان کرمانشاه با 12959 مورد بیشترین زمینه اشتغال را داشته‏ است.

استان کرمانشاه می‏تواند جایگاه ویژه‏ای‏ در زمینه صنعت به خصوص صنایع‏ وابسته به کشاورزی داشته باشد،ایجاد صنایع تبدیل در استان علاوه بر رشد و توسعه صنعت موجب تقویت کشاورزی‏ نیز می‏گردد.

معدن

استان کرمانشاه با توجه به امکانات‏ و ذخائر موجود معادن در صورت اعمال‏ جدی شیوه‏های حمایتی در مراحل‏ شناسایی معاون از جانب دولت،می‏تواند جایگاه ویژه‏ای در بخش معادن کشور تحصیل نماید.به طور کلی عمده‏ترین‏ معادن استان عبارتند از:سنگهای تزئینی، سنگ دولومیت،سنگ لاشه و مخلوط کوهی و همچنین سنگ آهن منطقه سقز و قیر طبیعی بتیومین که در مرحله‏ اکتشافی قرار دارند.

معادن سنگهای تزئینی

این معادن به صورت سنگ مرمریت‏ چینی به شکل لایه ضخیم و توده‏ای از رسوبات دوران دوم زمین‏شناسی است که‏ به صورت میکروکریستالین در آمده‏ و در نهایت سنگ مرغوب چینی را تشکیل‏ می‏دهند،این نوع سنگ عمدتا جهت‏ مصارف ساختمانی مانند سنگ‏نما و پله‏ مورد استفاده قرار می‏گیرد.

سنگ گچ

معادن گچ عمدتا در غرب استان‏ و در شهرستانهای گیلانغرب،قصر شیرین‏ و سر پل ذهاب قرار دارد که مربوط به دوران‏ سوم زمین‏شناسی است که پس‏ از خردشدن و پخت کافی جهت مصارف‏ ساختمانی مورد استفاده قرار می‏گیرد.

سنگ دولومیت

معادن سنگ دولومیت استان که بیشتر به منظور استفاده در سنگ‏نمای ساختمان‏ به‏کار می‏رود،مربوط به دوران سّوم‏ زمین‏شناسی است که پودر آن نیز به‏ عنوان(کمک ذوب)در کارخانجات شیشه‏ سازی مورد استفاده قرار می‏گیرد.

از معادن دیگر استان معادن سنگ آهن‏ منطقهء خسرو آباد سنقر است که در آینده‏ مورد بهره‏برداری قرار خواهد گرفت.

از 50 معدن شناسایی شده 21 معدن‏ فعال می‏باشد و 25 معدن در حال تجهیز و 4 معدن غیر فعال بوده‏اند.

میزان کل استخراج واقعی معادن استان‏ معادل 129600 تن می‏باشد که معدن‏ سنگ مارن با 880000 تن بیشترین‏ و سنگ دولومیت با 5000 تن کمترین‏ میزان استخراج را داشته است.

صادرات غیر نفتی

اقلام عمدهء صادرات استان را نخود- فرش-بیسکویت-رب گوجه- لیموشیرین و ماکارونی تشکیل می‏دهند. کل صادرات استان از طریق گمرک‏ کرمانشاه انجام می‏گیرد.

اقلام عمدهء صادرات استان که‏ گاها از طریق سایر استانها انجام شده‏ است عبارتند از:737 تن نخود-600 تن‏ ماکارونی-13000 متر مربع فرش

واردات

واردات استان را عمدتا ماشین‏آلات- قطعات یدکی-ورق گالوانیزه- مواد شیمیایی و پلاستیکی،دستگاههای‏ ریسندگی و بافندگی تشکیل می‏دهند.

کشورهای طرف معامله در اکثر موارد کشورهای کرهء جنوبی و آلمان می‏باشند.

روند صادرات غیر نفتی

مرز خسروی از قدیم یکی از گمرکات مهم‏ کشور بوده که در زمینهء مبادلات تجاری‏ نقش مهمی ایفا می‏کرده است.

در طی سالهای جنگ تحمیلی اختلال‏ بسیاری در این امر پدید آمد اما پس‏ از جنگ برنامهء وسیعی برای توسعهء تأسیسات گمرکی خسروی به اجرا درآمد به گونه‏ای که این حوزه بزرگترین گمک‏ ترانزیت مسافر کشور خواهد گردید که‏ با راه‏اندازی و بهره‏برداری آن استان عملا به یکی از دروازه‏های بازرگانی کشور تبدیل خواهد شد.

همچنین از لحاظ موقیت استراتژیک‏ نیز استان کرمانشاه به دلیل واقع شدن‏ در مسیر راه کربلا دارای اهمیت ویژه‏ای‏ است که این امر می‏تواند یک موقعیت‏ مهم تجاری برای استان باشد.

استان در زمینهء فرش-دام-محصولات‏ کشاورزی به خصوص نخود و داروهای‏ گیاهی دارای مزیت است.

یکی از پتانسیل‏های داروهای گیاهی مانند سقز-عصارهء شیرین‏بیان و کتیرا است که‏ به علت ناشناخته ماند و عدم حمایت کافی سرمایه‏گذاری لازم به عمل نیامده‏ است.

پالایشگاه کرمانشاه

پالایشگاه فعلی کرمانشاه دارای ظرفیت‏ 15 هزار بشکه است که این میزان ظرفیت‏ تا قبل از جنگ تحمیلی به 18 هزار بشکه‏ در روز افزایش یافت.ظرفیت پالایش‏ نفت‏خام پالایشگاه استان به طور متوسط روزانه 78/23321 بشکه معادل‏ 16/3708متر مکعب می‏باشد.

بیشترین میزان مصرف فرآورده‏های‏ نفتی استان مربوط به نفت کوره و نفت گاز است که علت آن نیز راه‏اندازی نیروگاه‏ بیستون می‏باشد زیرا سوخت مورد مصرف‏ این نیروگاه نفت کوره است.

صنایع دستی و هنرهای‏ سنتی

صنایع دستی و هنرهای سنتی این‏ استان عبارتند از:گیوه‏کشی،نمدمالی، موج‏بافی،گلیم‏بافی،قالی‏بافی.

به سبب سابقهء طولانی و رونق دامداری‏ در منطقه،هنرهای سنتی و صنایع دستی‏ بویژه در ایلات براساس مهمترین‏ فرآورده‏های دامی یعنی پشم شکل گرفته‏ است،زیرا کرمانشاه از نواحی عمدهء تولید پشم ایران محسوب می‏شود.نمدمالی‏ در مناطق روستایی و شهری رایج است‏ و چادرنشینان منطقه خریدار آن هستند. قصر شیرین و اسلام آباد غرب و سر پل‏ ذهاب مراکز عمدهء نمدمالی است. گیوه‏کشی نیز در شهرها رواج دارد و گیوه‏های منطقه به واسطهء سبکی،راحتی، خنکی،مقاومت و ارزانی معروف است.

موج‏بافی از جمله هنرهای سنتی‏ و صنایع دستی خانگی است که در ایام‏ فراغت در خانه‏های روستایی بافته‏ می‏شود.موج یا رختخواب پیچ از پشم‏ بافته می‏شود و روستائیان و عشایر از آن‏ استفاده می‏کنند.

از گذشته تاکنون در ایلات و عشایر و روستاها،کرمانشاه بافت‏قالی متداول بوده‏ است.دراین منطقه قالیبافی با شیوهء گره‏ زنی ترکی و دارهای عمودی مرسوم است و بیشتر در روستاهای شهرستانهای سنقر، کنگاور،و شمال کرمانشاه رواج دارد.

به طور کلی قالیبافی یکی از فعالیتهای‏ جنبی است که در کنار کشاورزی و دامداری‏ مطرح است.نقشه‏های شناخته شده و معروف قالی کرمانشاه به شرح زیرند:

دارگل-بازوبندی-سماوری-عبدالهی- اکبرآبادی-کیوانانی و حسین‏آبادی.

آثارباستانی‏ 1-تاق‏بستان

یکی از آثار بسیار مهم استان کرمانشاه‏ مجموعهء سنگ‏نگاره‏ها و سنگ‏ نبشته‏های دورهء ساسانی است که در دو غار واقع در شمال شهر کرمانشاه‏ قرار گرفته و به تاق‏بستان معروف است. چشمهء بزرگی از دامنهء کوه و همجوار با این‏ اثر ارزنده جاری است.

نخستین نقش برجسته در مدخل ورودی‏ غار اردشیر دوّم شاه ساسانی را به نمایش‏ می‏گذارد که در میان فروهر مظهر اهورامزدا و میترا یا مهر قرار گرفته است.

در غار کوچکتر با عمق 5/31 متر در دل کوه‏ پیکره‏ای از شاپور دوم و سوم شاهان‏ ساسانی در دیوارهء آن دیده می‏شود و در دو سنگ‏نبشتهء آن نام شاپور دوم و سوم‏ هماره با فرامینی از آنها به خطر پهلوی‏ نقش شده است.

در بیرون و در کنار این دو غار صحنه‏ای‏ دیگر نیز مشاهده می‏شود که مربوط به‏ تاجگذاری یکی از شاهان ساسانی‏ می‏باشد.در این سنگ‏نگاره مراسم پیمان‏ فروهر مظهر اهورامزدا و آناهیتا به نمایش‏ گذاشته شده است.

2-سنگ‏نگارهء بیستون

کوه بیستون که اصل آن بخستان‏ می‏باشد در 30 کیلومتری کرمانشاه در کنار جادهء آسفالتهء همدان-کرمانشاه سر راه‏ عبور کاروانهای باستانی واقع شده است. در زمانهای باستان همین‏راه همدان را به‏ بابل در عراق کنونی پیوند می‏داده‏ و نیروهای نظامی و قافله‏ها در کنار چشمهء آب گوارایی که از بن کوه جاری بود به‏ استراحت می‏پرداختند.برخی‏ از پژوهشگران معتقدند که ریشهء کلمهء بیستون از«بغ»به معنی خدا می‏باشد که‏ بدین ترتیب می‏توان احتمال داد که این‏ محل یک جایگاه مذهبی و نیایشی به‏ شمار می‏رفته است.

سنگ‏نگاره‏ها و سنگ‏نبشته‏های اصلی‏ بیستون به زمان پادشاهی داریوش اول‏ هخامنشی تعلق دارد که به منظور عدم‏ دسترسی به آن بر بلندای صخره‏ و بر سنگهای مستحکم حجاری شده‏ است.کتیبهء بیستون که بر 225 پایی کوه بیستون کنده شده به سه زبان فارسی‏ باستان و عیلامی و بابلی می‏باشد.در میان‏ کتیبه‏ها صحنه‏ای قرار دارد که بدین شرح‏ می‏باشد:داریوش در طرف چپ ایستاده‏ و پای چپش را برسینهء گومانهء مغ که‏ برپشت خوابیده قرار داده است. دو نفر پشت سر داریوش ایستاده‏اند.در برابر داریوش 9 نفر که دستهای آنها را از پشت‏ بسته و گردنهایشان را نیز با طناب‏ بسته‏اند.این 9 نفر شورشیانی هستند که‏ در ایالات مختلف برعلیه داریوش شورش‏ کرده بودند.در بالای صحنه نگارهء اهورامزدا قرار دارد.داریوش رو به سوی او دارد و دست راست خود را به احترام آن‏ تصویر در برابر آن افراشته نگهداشته است. جمله اوّل کتیبه این‏طور آغاز می‏شود:بغ‏ بزرگ است اهورامزدا که این زمین‏ را آفرید-که این آسمان را آفرید-که مردم‏ را آفرید-که از برای مردم شادی را آفرید.

3-معبد آناهیتا

به موجب اسناد کهن آناهیتا ایزد بانویی‏ است که وظیفهء نگاهبانی از آب و فراوانی‏ را در ایران باستان برعهدهء داشته است، بنای معبد آناهیتا بر صخره‏ای سنگی‏ ساخته شده است.طول و عرض چهار دیوار اطراف این معبد 220X220 متر است.قطر این دیوار در بیشتر موارد حدود 18 متر است که به مثابهء ایرانی بوده که‏ در طرف غرب و جنوب و بخشی از دیوار شرقی به طول 120 متر با یک ردیف‏ ستون بر لبهء خارجی آن استوار بوده است. ستونها عموما شامل پایهء ستون و میان‏ ستون و سر ستون بودند که هنگام استقرار 354 سانتی‏متر ارتفاع داشتند. در کاوشهای اخیر و حفاریهای کنونی‏ تا حدودی نقشهء اصلی و پلان این معبد بزرگ مشخص شده است و براساس‏ مطالعات انجام گرفته در ساخت و آرایش‏ و تزیین این بنا از شیوه‏های هنر معماری‏ هخامنشی بهره گرفته شده است.از ادوار بعد نیز یعنی دورهء ساسانی،دورهء سلجوقی‏ (قرون پنجم و ششم هق)،و دورهء صفوی‏ آثار و بقایایی بر جای مانده که نشان‏ دهندهء استقرار و استفاده و بهره‏گیری از این‏ مجموعهء بزرگ است.

4-بقعهء اویس‏قرنی

در 45 کیلومتری شمال غرب کرمانشاه‏ و در مسیر جادهء پاوه زیارتگاهی منسوب به‏ اویس‏قرنی قرار دارد.

اویس‏قرنی از زاهدان و صحابهء رسول‏ اکرم(ص)و از یاران و شیعیان حضرت علی‏ (ع)بود بود که در نبرد صفین دلاوریهایی را به‏ وی نسبت داده‏اند.

منبع-1 میراث‏فرهنگی کشور

2 سالنامه‏های آماری کشور