وضع جغرافیائی بلوچستان

مقدم، کامران

سرزمین وسیع بلوچستان بین 24 تا 30 درجه عرض شمالی و 58 تا 70 درجه طول‏ شرقی گرینویچ واقع گردیده است و محدود است از طرف شمال به سیستان و کویر مرکزی از جنوب به بحر عمان از مشرق به کشور پاکستان و از مغرب به استان کرمان.مساحت بلوچستان‏ 000،155 کیل‏ومتر مربع و جمعیت آن بالغ بر 267،256 نفر و جمعیت فعلی آن را حدود 500 الی 600 هزار نفر تخمین زده‏اند.قراء و قصاب آن 720 پارچه تعیین شده است، کوههای بلوچستان اغلب از چین خوردگی‏های دوران دوم و سوم زمین‏شناسی بوجود آمده. مرتفعترین کوههای آن قله آتش فشان نیمه فعال تفتان است که 3972 متر ارتفاع دارد،قله‏ دوم از حیث ارتفاع کوه بزمان است بارتفاع 3497 متر رشته کوههای مووبیچ بیوک،پیر شوران،کوه سفید،کوه آهوران،کوه خاکی،کوه پوساق،کوه بکربند و رشته کوههای کم ارتفاع‏ دیگر که حد اکثر ارتفاع آن از 2863 متر تجاوز نمیکند سطح منطقه را پوشانده‏اند.آخرین‏ رشته کوه غربی کوه ملک سیاه است و دارای 1642 متر ارتفاع میباشد این کوه مرز مشترک‏ کشور ایران،پاکستان و افغانستان می‏باشد.رشته کوه بم پشت حد طبیعی بین ناحیه سراوان‏ که از شمال بهامون جزموریان و از جنوب به سواحل شن‏زار دریا ختم می‏شود.

کمی بارندگی باعث شده است که رودخانه پرآب و مهمی در بلوچستان وجود نداشته‏ باشد.مهمترین رودخانه‏ها عبارتند از بمپور،ماشکید،سرباز و میرجاوه.

آب و هوا-آب و هوای بلوچستان باقتضای موقع هر محل تغییر می‏کند.هوای‏ نقاط شمالی مانند زاهدان و خاش نسبت به جنوب استان معتدل و ملایم است و هر اندازه بطرف‏ جنوب پیشروی کنیم هوا گرمتر و نامطلوبتر می‏شود.

بلوچستان از نظر آب و هوا به چهار منطقه تقسیم می‏شود:

1-منطقه خوش آب و هوا:شمال دره‏های کوه تفتان که هوا معتدل و لطیف است و چشمه‏های آب گوارا در دره‏ها جاری است.میوه‏های آنجا عبارتست از:زرد آلو،گیلاس، سیب،انواع آلو.

2-منطقه معتدل:با اختلاف شدید درجه حرارت شب و روز شامل زاهدان،خاش،قراء بین این دو شهر.

3-منطقه گرمسیر:که هوا در شب و روز بسیار گرم است.این منطقه شامل:کوهک‏ سرباز،قصر قند،نیک شهر و دهات مجاور آن است.در این منطقه که بدون تردید از گرمترین‏ نقاط کشور می‏باشد انواع و اقسام نباتات گرمسیری بخوبی رشد و نمو می‏کند.

4-منطقه ساحلی:هوای منطقه ساحلی گرم و نسبت به نقاط داخلی مرطوب است. گیاهانی که درمناطق گرم و مرطوب رشد می‏کند در بنادر طیس و چاه بهار دیده می‏شود.

معادن بلوچستان عبارتند از:گوگرد،شوره،زاج،سرب،زغال سنگ،مرمر و وجود معادن آهن و مس نیز مسلم است ولی دیگر استخراج آهن و مس و سایر معدنها در عصر حاضر با اسلوب پیش عملی و مقرون بصرفه نیست.

از درختهای جنگلی:کهور درختی گرمسیری با برگهای ریز خارهای تیز تنه کج و معوج و گز که ترکه نازک آن به مصرف بافتن سبد(سله)بکار می‏رود بادام کوهی که خیلی‏ تلخ است بومیان آن را در آب قرار می‏دهند و بعد از چند روز تلخی آن گرفته شده و همراه با شاهدانه می‏خورند.از درختهای عجیب و تماشائی انجیر هندی است مه تنه‏ای قوی و ستبر دارد و خصوصیت منحصر بفردش این است که از شاخه‏های درخت زائده‏هایی آویختهاست که‏ تدریجا بزمین فرو میرود و درخت جدیدی بوجود می‏آید.

اوضاع اقتصادی:بلوچستان سرزمینی است که از نظر اقتصادی وضع خیلی مطلوبی‏ ندارد زیرا نه کشاورزی پرفایده‏ای دارد نه صنعت و هنری که قابل مبادله ولایات مجاور باشد هم‏چنین فاقد راههای سهل العبور و وسایل حمل و نقل سریع نیز هست و بنابراین نمی‏تواند وضع‏ اقتصادی پسندیده و رضایت بخشی داشته باشد.

هنر و صنعت دستی بلوچها منحصر می‏شود به بافتن حصیر که بعنوان فرش،کفش،کلاه، خورجین بکار برده می‏شود.ضمنا بلوچهای ساکن شمال خراسان و سیستان قالیچه‏های‏ خوش رنگ و خوش نقشی می‏بافند که به نام قالیچه بلوچی معروف است و مشتری فراوان دارد و جزء صادرات است.

محصولات کشاورزی:آنچه در بیشتر جاهای بلوچستان کاشته می‏شود عبارتند از: گندم،ذرت،باقلا،لوبیا،جو،عدس،ماش،درخت خرما که در سر تا سربلوچستان نمو می‏کند به غیر از زاهدان و خاش.همچنین نوعی از مرکبات در سراوان تربیت می‏شود که حد فاصل نارنج و ترنج است،یا نوع خاصی از لیمو ترش.دیگر از محصولات این منطقه می‏توان‏ نیشکر را نام برد که کشت آن در ایرانشهر معمول شده است.میوه دیگری در شهر سرباز می‏کارند به نام دارتیجک که شبیه به خربزه کوچک است هم‏چنین پنبه،بادمجان،فلفل قرمز، گوجه فرنگی و نارگیل،موز،نیشکر در نیکشهر می‏روید.

آداب و رسوم:بلوچها از هر تازه واردی اعم از خودی یا بیگانه بیک نوبت پذیرائی‏ می‏کنند و کمتر به غریبه اعتماد می‏کنند و آنچه در این پذیرائی‏ها مهم است عدم تعارف است، در میان بلوچها خداحافظی معمول نیست.دعوت کردن هم بهمین سادگی است.

مجلس عزا را(پرس)گویند صاحب عزا بسته به موقعیت و مقام خانوادگیش در جامعه‏ چند روزی در محل می‏نشیند و اقوام و آشنایان به سر سلامتیش می‏روند وتمام افراد دستها را برای دعا کردن روی زانوان می‏گذارند پا را پیش رو میگیرند و فاتحه‏ای در دل می‏خوانند و سپس دستها را به صورت می‏کشند.

طوایف و عشایر:مهمترین طوایف و قبایل بلوچستان عبارتند از:سرباز،بارکزائی‏ (سراوان)بلیده‏ئی،ریگی،سردار زائی(باقو کلات)،دشتیاری،مبارکی،لاشاری،ناروئی‏ و غیره می‏باشند.

تقسیمات سیاسی:بلوچستان سابقا جزو استان کرمان محسوب میگردیده ولی‏ بتدریج بنام فرمانداری کل سیستان و بلوچستان و اینک استان مستقلی است که با سیستان مجموعا بنام استان سیستان و بلوچستان نامیده می‏شود.

شهرهای آن عبارتند از:

1-زاهدان.این شهر در قدیم دزداب نامیده میشده و مرکز استان می‏باشد و بخشهای‏ آن عبارتند از میر جاوه و نصرت آباد.

2-ایرانشهر که در قدیم فهرج نامیده میشده و در کتاب مقدسی به صورت فهل فهره و یاقوت آنرا فهل بهره نوشته است.بخشهای آن عبارتند از سرباز،راسک،بمپور،بزمان.

3-سراوان که در شرق ایرانشهر قرار گرفته بخشهای آن شامل زابلی،سیب و سوران، جالق میگردد.

4-چابهار(چاه بهار)که در ساحل دریای عمان قرار گرفته بخشهای آن عبارتند از: نیکشهر،قصر قند،نگور،راسک و پیشین.

5-شهرستان خاش که در جنوب شرقی زاهدان واقع است بخش مهم آن نوک آباد می‏باشد.

بقیه سه حادثه خطرناک

تقریبا چهل روز در بیمارستان بستری بودم و خداوند قادر متعال تفضل فرمود معالجه‏ شدم و بهبود یافتم.

از شکسته گی پیشانی آثاری باقی مانده است که جای شکاف آن هنوز معلوم است و شکر خدا درد و ناراحتی ندارم.

با ذکر این حوادث باید قبول کرد که خداوند به قدرت کامله خود«شیشه را در بغل‏ سنگ نگهمیدارد».امان الله اردلان

29 اردی بهشت 2535 شاهنشاهی مطابق 19 جمادی الاول 1396 قمری هجری