بررسى وضعيت منابع آب در حوزههاى آبريز شهر ستان زاهدان
دكتر اسماعيل خزاعى مهندس محـمدعلى عالمىى استاديار آبشناسى، دانشگاه سبستان و بلو جستان مشاور مطالعات و برنامهريزى توسعه جكيده

در اين مقاله ابتدا، وضعيت منابع آب در شهر ستان زاهدان مطالعه و موانع و مشكلات تأمين، انتقال، توزيع
و مصرف، مورد بررسى قراز میييرد. سيس ييشنهادات در مورد اقدامات و راهحلها، بـ منظور رفع موانـع و مشكلات، اراته خواهد شد. نتايج اين بررسى وتحقيق نشان مىدمد كه علاوه بر محدوديتهاى كمى وكيفى، به خاطر شرايط طبيعى وساختارى منطفه، بهودبردارى غير اصولى از منابع أب و توسعه برنامهريزى نشدهاز از ان

 در استفادد بهينهاز منابع اب و توسعها ان. مatol

ظهور تمدنهاى كذشته در كنار رودخانها نقش آب رادر توسعه مشخص مى سازد. انزايش جمعيت و فعاليتهاى بشرى باعت تغيير كمى و كيفى در بارامترهاى دور هيدرولوريكى كرديده ور


اين مسأله، به ويرْه در مناطق خشك و نيمه خشك كه نيازهاى آبى بيش از يتانسيلهماى آبى قابل
 دست دادن بخشى از كميت آب قابل استفاده محسوب است و اين خود، موجب بروز مشكلات بيشترى میىردد. در ججنين شرايطى است كه ضرورت مدبريت منابع آب و بهرهبردارى بهينه از
 تغييرات كمى وكيفى آن، نتش مؤثرى در برنامهريزى، جهت بهرْبردارىى بهينه از اين مـنابع و توسعه آن دارد.
اين مقاله به بررسى وضعيت منابع آب شهرستان زاهد ان مـي يرد دازد كـه بــخشى از نـتيجه تحقيقات و بررسىهانُى است كه توسط مؤلف، در زمينه منابع آب براى اسناندارى سيستان و بلوجستان (طرح توسعه محور شرق) جهت تهبي طرح جالم توسعه شهرستان زامداذ صـر ت كرنته است.اين تحقيت و بررسى بر اساس آمار و اطلاعات موجود، بازديدها و اندازمكيرىهاى صحرائى در منطفه، صورت يذيرنتهاست.

## منطقه مورد مطالعه


 اين شهر ستان داراى دو شهر زامدان و ميرجاوه و شش دهستان بوده و مساحتى بـرابـر •هAها


 سطع دريا و بائين ترين نتطهُ آن در حوالى ميرجاوه، و در حدود هو م متر از سطح دريا مىباشد.

از نظر آب و هوائى، اين منطعَ گرم و خشكى است. درجه حرارت در تابهستان مهكـن است به
 دى ماه أَه II برسل. ميزان تبخير در منطقه بالا بوده و بررسى متو سط تبخير ساليانه براى دوره IYVVG IYタY
 را دارا اميت. منطقه مورد مطالعش عمدتأ تحت تأثِر جبهههاى مديتر انهاى قرار دارد. بارندگى عاى كنوكسيونى كه از اقيانوس هند سرچشمهـ مىگیرند ممكن است در اواخر بهار و تابستان منطقه را تحت تأثير قرار دهند. از ويرَّيهاي مهم بارندگى در اين منطقد، تغييرات شديد اَن بازمان و مكان
 مى شود.


شكل ا: : منطقه مورد مطالعه و حوزههاى آبريز آن

جلول I: متوسط بارندگى سالِيانه ايستاگاههاى منطقه (IYOr-VV)


رودخانههاى اصلى مو جود در منطقه عبارتند از: رودخانه لار در حوزه آبريز زاهدان -لار، رودخانهُ اومار در حوزه آبريز نصرت آباد، رودخانه ماهى در حوزه آبريز رودماهى، رودخـانه لاديز در حوزه آبريز لاديز و دودخانه كحه رود ميرجاوه. از ايِن رودخانهها، لارى اومار و كجهرود مير جاوه، رودخانههاى موتت مىباشند؛ يعنى فقط در زمانهاى بارندگى سيلا بها را از خود عبور مى مینلد. رودخانههاى ماهمى ولاديز رودخانههاى دانُمى هستنل. اين رودخانهها داراى رواناب پإيهاى كمتر از + +Y ليتر در ثانيه بوده كه زهكش آب زيرزمينى مسىباشل و در مـعحل خـروجى حوزهها، به علت بالا آمدن سنـگ كف آب زيرزمينى، در مطح زمين جارى مىگردنل. مـتوسط آبلدهى رواناب بإه رودخانه لاديز در حدود رودخانه رودمامى ڤيتچگونه آمار و اطلاعاتى در دسترس نمى باشد. رواناب بايه رودخانه لاديز حلود هكيلومتر در رودخانه جريان مىيابل و با توجه به حت آبه ايجاد شده براى ساكنين اطراف ميرجاوه، به وسيله كانالهاى انحرانى كه توسط مردم حفر گرديذه بهصورت سنتى به مسصرف كشاورزى مىرسل. رواناب پا يه رودخانه ماهى با توجه به اينكه در منطقهُ كوهستانى فاتد سكنه؛ ظاهر شده و بعلاوه اَب آن داراى كيفيت مناسب برایى مصارف شرب و حتى كشاورزى نمىباشـــ؛
A. مجلد علوم انسانى دانشكاه سيستان و بلوهستان ، ويزهنامه جغرافيا و توسعه ،ارد يبهشت
 خروجى حوززههاى آبريز لار و ميرجاوه وجود دارد. بررسى ســبلابهاى انــدازهگــرىى شــده در ايستگاه هيلرومترى زاهدان نشان ميدهد كه علىرغم آنكه ممكن است در اين حوزه، براى جند


 IYV9-VV هم رسيلده است. از بزرگى و حجم سيلابهاى خروجى در بقئه حوزههاى آبريز آمارى

 بر سانتى متر مربع در نوسان بوده امست. آبهاى زير زمينى منطقه عمداًا در دشتهاى آبرفتى زاهدانا دومك، كورين - مُورو ، گرگى زيارت، نصرتا آباد و لاديز تشكيل شده است. موقعيت اين دشتها در شكل ا نتـــن داده شــده است. در اين منطقَ منابع آب زير زمينى در سازندهواى سختت، به علت علم وجرد تشكيلات
 حصارووئهه وجود دارد كه به دليل كو جكى بودن تيانسـيل قابل مالاحظهاى ندارد. بجز در منطقُ لاديز كه از آب سطححى انه الستفاده مى اشود و در واتع أن هم زهمش سفرهآب زيرزمينى آبحوان لاديز است، در ماير دشتها تنها منبع تأمين آب مورد نياز مردم را، منابع آب زيرزمينى تشكـيل مىدهد. بر اساس أخرين آمار موجود از منطقه، كه در خلال سالهاى IYVY L IYVY توسط سازمان آب منطقهاى استان( اه از دشتها براً ورد شده، جلدول شماره Y تهيه گرديله است كه تعداد ونوع بهرهبردارى را در هر يكـ از دشتهاى شهرستان زاهلدان نشان مـىدهل. همانطورى كـه در جــلول
 مكعب در سال مى.

به منظور بررسى وضع موجود براى امكان بهرهبردارى بيشتر، بيلان آبهاى زيرزمينى (تفاوت
بين ورودىها و خروجىها) براى هر بی از سفرهها بر اساس اطلاعات موجود تهيه گرديد.
به علت عدم حفارى چاههاى اكتشافى و چِيزومتر، در دشتهاى گرىى و كورين- شورو، و در
نتيجح نبود الكاعاتكـانى از ضــخامت و عـمت لايـه آبـدار، نـوع و جــنس خـاكى و ضـرايب هيدروديناميكى؛ براى تهيهُ بيلان آبى در اين دشتها، از فيلروگراف واحل متوسط وزنى آبخوان (هيلروگراف واحل)، با امتفاده از اندازهگيريهاى مو جود سطح آب پاههاى مشاهلداى، اقدام شده است. در جهار دشت ديگر يعنى زاهلدان، لاد يز، دومك و نصرتآباد بيلان كامل آبهاى زير زمينى تعيين گرديد. بلـين منظطور ميزان تغذيه مفره يا ورودى با در نظر گرنتن ميزان جريانهاى زير مطحىى به مفره، نفوذازكف رودخانه مأى موقت، نفوذ مستقيم بارندگى بر روى سطح سفره، مقدار آب برگّشتى آبيارى و مقلار آب برگشتى از فاضلاب شهرى بر آورد گرديد. سیس مقدار تخليه يا خروجىى، با در نظر گرنتن ميزان برداشت و ممـهنين مقدار خروج آب از طريت جريانهاى زيرسطحى، تخمين زده شُل.
نتايج اين برآورد كه شامل مقدار تغذيه، تَخليه و تفاوت آنها مى باشل؛ براى هر يكى از دشتها در جلول ץ أورده شُده است. همانطوريكه در اين جـدول ملاحظه مى شود، اكثر دشــها داراى بيلان منفى مى باشد. در لاديز نيز به خاطر اينكه سيستم بهرهبردارى از آب زيـرزمينى عـمدلأ قنات است، سفره حالت تعادل خود را حفظ كرده است.
جلول Y: تعلاد و نوع بهرهبردارى منابع آب زيرزمينى دشتهاى شهرستان زاهدان (تخليه بر حسب ميليون متر مكعب مىباشد)


卷 ارزيابى بتانسـل دشتهاى مذكر از طريت محاسبه هيلروكراف واحد دشت صورت كرفتهامت.
A. مجله ملوم انسانى دانشكاه سيستان و بلوهستان ، ويرْنامد جغرافيا د توسعه ، ارديهشت
 ثانيه مىباشد و براى مهرفـ كشاورزى اراضى مباور شهر مـرجاوه مورد استفاده قرار مىگیرد؛ تمامى آب مورد نياز مردم از منابع أب زير زمينى تأميز مىشود. جدول f ميزان و در صل آب زبر زمينى استخراجمى براى مصارف مختلف را نشان ميدهد. لازم به يادآورى است كه طرح انتقال آب از حِاه نيمهـهاى زابـل بـه زامـدان جـهـت تأمــين آب شهرستان زاهدان در حال اجرا مى.شاشد.

جدول F : ميزان آب زيرزمينى استخراجمى براى مصارف مختلف


موانع و مشكالات تأمين، انتقال، توزدِ و مصرف آب
الفـ - موانع طبيعى و ساختارى: يكى از مشخصهههاى بارز منطقه، كمبودن ميزان بارندكى است كه خود مشكلات نراوانى رادر جهت تأمبن آب منطقه ايجاد مسىكند. بـعلاوه بـارندكى ساليانه تغييرات زيادى را نشان ميدهل. برای اينكه جشگونگى اين تغيهرات را نشان دهيمه، بارندكىى

rr، به صورت نمودار، نشان داده شدهاست و جنانكه ملاحظه میشود؛ بارندگى ساليانه نوسانات
 ميليمتر در مال |YF| تغيير كرده است.
به منظور نشان دادن تفاوت تغييرات بارندگى در اين منطقه با مناطت مرطوب، جدول شـماره ها تهيه شده است. اين ججدول متوسط بارندگى ، ضريب تـغييرات بـارندگىى و نسـبت بـارندگى
 بVr| نشان میدهد. همانظور كه در اين جدول مشخص است، در ايسـتگاه زاهــدان مـتوسط
 تغييرات

از اينرو مىتوان نتيجه گرنت كه مفهوم بارندگى متوسط ساليانه در جنين مناطقى بیى معنى مى باشد و اين موضوع هركونه برنامهريزى رادر اين منطقه با مشكل مواجه مى مـازد. همجنين
 هموار شُده در شكل Y نشان داده شُده إست. همان طورى كه ملاحظه میشود، در حالى كه يك سرى نوساناتى وجود دارد، روند هريوديك"** خاصى ديله نمىشود. به هرحال، سرى هاى فيلتر شده در دو دهه اخير روند كامشى داشته و به پائينـنتر از متو سط بارندكى يا تدرى بالاتر از اَّن متما يل مىباشده، حالتى كه ممكن است ناشى از تغيير اتليم باشدل حنانحه چحنين تغييرى وجود داشته باشده خود مشكل بزرگى براى منابع آب منطقه مـحسوب

میشود.

*- Hatton Grange
**-Smooth
*** Periodic trend
A. مجله علوم انسانى دانشکاه ميستان و بلوجستان ، وبثرنامد جغرافيا و توسعه ، ارديبششت

جدول ه: مشتصصهماى بارندكى ساليانه براى ايستگاه زاهلان در ايران و ايستگا.
Iryr Lirro در انگلستان برأى سالهاي Hatton Grange



سال
بارندسى سالاته $\qquad$


علم وجود توشش كياهى مناسب باعث مى شود، نزولات جوى جريانات زوديكذرى رال اليجان

 خارج از دشت تخليهرَ ددر.


 تشكيل نشدهاست.







 مواجه باشند(به جدول Y براجعه شوده).





ملاحظه مىشود، در سال 1 ا بر خلان افزايش جمعيت، برداشت آب كامش يافتهاست. ملت



 در بعضى نقاط واتع در خارج از محدودة شهرى، بـه مY متر.مم مىرسد.


شكل "ّ روند حفارى چاهها در منطقه

استخراج آب زلر زمينى با افزايش جمعيت


شكل ャ: وضعيت ميزان برداشت آب زيرزمينى از سفره زاهدان با افزايش جمیيت

A• مبجله علوم انسانى د/نشُاه ميعستان و بلوحستان ؛ ويرْنامه جغرافيا و توسعه ، ارديبششت



برداشت بىرويه آب از سفره زاهدان، طى سنوات گذشته كيفيت آب را از نظر شـيميايى باكتريولوزى بسيار تغيير داده امت. براى نشــان دادن حـدود وضـيت كـيفيت شـيميائى آب زيرزمينى سِفره زاهدان و حچگونگى تغييرات آن جلول شماره 9 تنظيم گرد يده است. اين جدول تعلادى از عناصر حاصل از تجزيه شيميائى آب زيرزمينى زاهدان را در حاه ثــماره سا كـه در قسمتهاى مركزى سفره (ميدان فلسطين) قرار دارد و يكى از جاههاى مهم تأمين أب شهر زاهدان
 حداكثر مباز اين عناصر براى آب آشاميلنى، بـر اسـاس امستاندارد آب آشـاميلنى مـوُسـسن

 در سال YYYا كيفيتى پايينتر از استاندارد آب آشاميدنى داشته امت. ثانيأ اين كيفيت بسيار بدتر نيز شده است؛ به طورى كه ميزان قابليت هدايت الكتريكى آب حاه ششماره ب بين سالهاى
 در شهر زاهدان استفاده از جاههاى جذبى براى دنع فاضلاب شهرى، باعث آلوده شدن آب زيرزمينى گرديلده است واين امر، جه در حال هاضر و جه در شرايطى كه أب از مخخازن جاه نيمد زابل به زاهدان منتقل شود، سفره آبى راكه داراى ارزش حياتى براى شهر زاهلدان است ،از حيز انتفاع خارج مىنمايد.

 مقلار توصيشده ر حلمجاز استاندارد آب آثاميلىى مؤستي استانمارد تحيقات صنعتىايران


ج- مشكلات حقوقى: از مشكلات اساسى مردم در منطقه، يكى ملى بودن الراضىاى است كه زيركشت بردهاند و اين امر باعث شده است كه جاههاى آنهانيز بدون مجوز باشد؛ بـ طورى كه در سطح استان جامهاى بدون تروانه بهرهبردارى، بيش از جاههاى صباز مى باشد. اين امر سبب شده كه صاحبان اين چاهها نتوانند بخوبى از تسهيلاتى كه دولت براى منطقه فراهم نموده است؛ از جمله برقى نمودن موتور پیمثها، استفاده زز تسهيلات بانكى و امتيازات نهادهاى كشـاورزى،

استفاده نمايند.
د - ساير مشكلات: از ديغر مسائل منطقه راندمان كم آبيارى است. بررسى هاى انجام شده


توجه به اينكه آب استحصانى از حامها عموماً در اراضى مجاور آنها استفاده مىشود، بسـيار بائين است. اساسىترين مشكل در منطقه مورد مطالعه، مشكل تأمين و توزيع آب شهر زامدان است. جمعيت نعلى شهر با احتساب مهاجرين انغانى ساكن در اين شهر، بيش از بانصهد هزار نفر
 سرانه هر نفر در شبانثر وز، برابر با 10000 متر مكعب در شبان


 جمعيت فعلى را تأمين نمىنـايد. براى حل مشكل كم آبى زالهدان، هم اكنون طرح انتقال آب از






 جوابگوى نياز شهر نخواهد بود.

بيشنهادات به منظور رفع موانع و مشكلات و بهرهگيرى از توانهاى موجود
 مىباشد، كه تاكتون به جز تعلادى بند خاكى كو جحك در محدودهُ شُهرستان زاهدان كه در غالب
A. مجله ملوم انسا نى د/نشكاه سيستان و بلوتستان ، ويرْنامه جغرافيا و توسعه، ، ارديبششت

لر حهاى مليريت أبـخيزدارى جهاد سازندگىى احداث شده است و نيز ســلـلبند شـهر زاهـدان، قدامى در زمينه كنترل آنها به عمل نيامده امتت. بنابراين اجراى طرحهاى تغذيه مـصنوعى در نـطقه، از طريت احداث بندهاى كوتاه در مسير جريانهاى سـطحى و ايـجاد مـوانـع در مـقابل جريانهاى زودگذر و تغذ يه سفرهماى آب زيرزمينى، از اولويتهاى اصلى محسوب مىى شود. اين عمل در دشتهايعى كه آبخوان آنها داراى بيلان منفى مىباشد، شرايط را به سمت متعادل شـلـن أ بـخوان يِش برده و در دشتهايى كه متعادل هستند، همانند نصر تآَباد و لاديز، امكانات توسعه ر

هرهبردارى از آبخوان را به وجود مى آورد. آبخوان زاهدان بايل به عنوان يِ منبع ذخيره براى تأمين قسمتى از آب مورد نياز شـهر و حتى براى تأمين كامل آب در شرايط اضطرارى حفظ شود.اين مفره با گسترش شهر در حال از ين رفتن مىباشل و اين در حالى است كه ارزش حفظ اين منبع كمتر از خط انتقال آب نبوده؛ بلكه ز آن با ارزشتر نيز مىیاشد. زيرا آب مشازن جاه نيمه از طريت رودخانه هير مند تأمين مىكردد كه آن هم حونٍ از كشور انغانستان سرحشمهـ كرفته و در آنذ كشور جريان دارد، نمىتوان اطمينان كاملى در مداومت تأمين أَب دأشت. لذادر شرايطلي كه به هر دليل، نتواناز خطط انتقال استفاده نمود و حتى به منظور جبران بخشَى از نيـّهُهاى شُهر، بايلد اين آبخوان را حفظ كرد. بلـين منظور بايل از ساخت و ساز در بالادست سفره جلوگيرى شود. همحنين اجراى طرح فاضلابب، كمكى براى جلوگِيرى از آلودگى بيشتر سفره آب زاهدان، به حساب مىى آيل. از ديگُر كارهاى اساسى كه بايلد در منطقه صورت گيرد، بهرهبردارى صحيح و اقـتصادى از منابع آب فقير، با اصلاح و بهبود الگُوى زراعى، گسـترش خــدمات - بـه خـصوص خـدمات

مهندسى زراعى - در تجهيز مزارع و بهبود روشهاى آبيارى است.

برزسى وضعيت منابع آب در شهرستان زاهدان مشخصى مىكند كه ضمن محدوديت كمى و كيفى منابع آب، به علت وضعيت آب و هوا، زمين شناسىى و نياز آبى كه از مرز پتانسـيل هاى قابل استحصال منابع آب گذشته است و يا در آستانه حنين مرحلهاى قرار دارد، هر ساله مقدار قابل ملاحظهاى از ذخيره الززشمند سفرههاى آب زيرزمينى كاسته شده و خطر نابودى آنها هـر روز بيشتر مى شود. هحدوديت منابع آب از يك طرف و نيازهاى رو به تزايل از طرف ديگر، ايـجاب مى كند كه باتو جه به شناختى كه از اين منابع آب به دست آملهه، برنامهريزى صحيحِ و واتع بينانه مليريتى در جهت تقويت منابع آب و استفاده صحيح از آن اعمال گردد، تاضمن حداكثر استفاده از امكانات و توانائيهاى موجود منابع آب شهرستان زاهدانى، از وارد آوردن صدمه بيشتر به آن در حد توان جلوگيرى شود.

منابع و يادکاشتها

 .IYVY جلد سوچ؛ بهمن

هيدرومترى لا ديز.


A. مجله ملوم انسانى دانشكاه سبستان و بلوهستان ، ويرْنامه جغرافيا و توسعه ، ارديبشت







. Irva jامدان
ITVY ، II

