# قسمت چهارم

## مشکلات، چالش‌ها و راه‌حل‌ها و پلان‌های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

۶. کیفیت زعفران افغانستان به اساس نظریات خریداران در کشورهای مختلف که به طور مثال یک شرکت چینایی بعد از دریافت نمونه زعفران افغانستان چنین جواب می‌دهد: «به رویت اصل محصول و هم‌چنان جدول تحلیلی (آنالیزی) که از این شرکت محترم دریافت نمودیم (کروسین ۲۵۳ و پیکروسین ۷۰) چینایی‌ها به این باور هستند یعنی آن چیزی را که ما به عنوان زعفران درجه‌اول خدمت چینایی‌ها ارائه نمودیم، از لحاظ کروسین، پیکروسین، و بو با زعفران ضعیف است و دیگر این که از لحاظ ظاهری نیز زعفران افغانستان کوتاه، خشک، شکننده و ناپاک بود، یعنی مواد اضافی مخلوط با خود داشت.»

جهت حل این مشکل وزارت زراعت در نظر دارد تا:

· توسط دهقانان و تولیدکننده‌گان زعفران گروپ‌ها و انجمن‌ها تشکیل کند،

· برای هر انجمن تسهیلات پروسس در سطح قریه‌جات فراهم بسازد،

· افراد مسلکی محلی برای پروسس زعفران در هر انجمن در سطح قریه‌جات تربیت کند،

· به افزایش دانش مسلکی مأموران ترویج در زمینه‌ی تولید و پروسس زعفران توجه بیش‌تر شود.

۷. عدم شناسایی و نیز تثبیت نشدن مناطق مستعد و مناسب کشت زعفران که به دلیل نبود علاقه‌مندی مؤسسات و کم‌بود بودجه و توان تخصصی وزارت، تا اکنون اجرا نشده (مناطق مستعد به کشت زعفران تثبیت نشده) و ضرورت است که برای انکشاف پایدار صنعت زعفران، مطالعات ذیل انجام شود:

· بررسی خصوصیات اقلیمی منطقه و مقایسه آن با شرایط اکولوژیکی تولید زعفران با استفاده از دستورالعمل FAO، روش AEZ، تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های دیجیتالی و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS،

· استانداردسازی،

· overlapو Analysis،

· نقشه اولی زون‌بندی نواحی مستعد کشت زعفران،

· تحلیل کیفی و اصلاح نقشه با توجه به نقشه‌ی کاربری اراضی فعلی،

· و نقشه نهایی زون‌بندی نواحی مستعد کشت زعفران.

۸. پایین آمدن کیفیت پیاز زعفران که باعث کاهش تولید در واحد سطح و کیفیت زعفران می‌گردد و عامل عمده نبود مزارع تولید پیاز زعفران با کیفیت می‌باشد که در نظر است این گونه مزارع، برای تولید پیاز با کیفیت و تحت نظر مدیران زعفران ولایت‌ها و مدیران ترویج ولسوالی‌ها برای انجمن‌ها و شرکت‌ها، ایجاد شود.

۹. نبود مراکز معیاری پروسس در سطح ولسوالی‌ها و ولایت‌هایی که وزارت زراعت پلان همه‌جانبه تهیه و در دست اجرا دارد.

ادامه دارد