پروان و انگور معروف شمالی

گذشتن از کوتل خیر‌خانه و رفتن به سرزمین سوخته‌ی دیروز، شمالی سبز امروز به انسان هوای تازه می‌بخشد. بخشی از این جغرافیا پروان باستان است که دارای تاریخ درخشان و کهن می‌باشد.

موقعیت بزرگ‌ترین پایگاه نیروهای خارجی، فرودگاه بگرام، گذرگاه سالنگ، شاهراه غوربند- بامیان و هم‌جوار بودن آن به کابل اهمیت این ولایت را چند برابر ساخته است.

داشتن طبیعت‌ سبز، میوه‌های مزه‌دار، مردم سلحشور و آزاده، زمین حاصل‌خیز، رفت‌وآمد مردم به این ولایت اهمیت آن را چند ‌برابر ساخته است.

تردد مردم پانزده ولایت کشور از پروان و آمدن گردشگران داخلی و خارجی به آن امتیاز دیگری از این ولایت و مردم مهمان‌نواز آن است.

عبور دریاهای سالنگ، پنجشیر، غوربند، زمین‌های هموار، کوه‌های خوش‌نما و زمین حاصل‌خیز بسترهای خوب زراعت، باغداری و مالداری را در این ولایت مساعد ساخته است.

مناطق صیاد، دامنه‌های تپه‌ی گلغندی، سالنگ و اطراف دریای پنجشیر بهترین محل‌های سیاحتی این ولایت شمرده می‌شود، که مردم در تابستان، زمستان، بهار و خزان برای تبدیل هوا و استفاده از هوای تازه به این مناطق می‌روند.

پروان با داشتن انواع سبزیجات و میوه‌جات دارای شهرت ملی و بین‌المللی است. انگور، سیب، شفتالو، بادام، توت، گندم، جواری، جو، ماش، لوبیا، پیاز، مُرچ، کشمش از حاصلات مهم آن است.

معروف‌ترین محصول آن انگور می‌باشد. حدود ۵۰ سال می‌شود که در این ولایت ترویج شده است.

آگاهان امور باغداری نیز به این باور اند که پروان با داشتن اقلیم مناسب برای پرورش و تولید انگور یکی از بهترین ولایت‌های افغانستان است. باغداری در این ولایت به صورت سنتی موجود بود. وزارت زراعت برای حاصل بهتر انگور در تلاش ترویج زراعت نوین می‌باشد که خوشبختانه به دست‌آورد‌های دست‌یافته است.

فروش انگور پروان نیز در بازارهای داخلی و خارجی صورت می‌گیرد. از نظر اقتصادی یکی از مهم‌ترین محصولاتی است که می‌تواند محور اساسی صادرات محصولات باغی کشور را تشکیل می‌دهد.

آمار وزارت زراعت از این قرار است «در ولایت پروان به مساحت ۶۳۷۴ هکتار زمین که شامل ۸ میلیون و ۶۰۴ هزارو ۹۰۰ (۸۶۰۴۹۰۰) تاک است، تولید آن در سال ۱۳۹۷ به ۶۶ هزار و ۹۲۷ تن می‌رسید که ۳۰ درصد آن به کشمش تبدیل گردیده است. از این میان (۲۰۰۷۸.۱) تن آن به کشمش تبدیل گردیده و (۴۶۸۴۸.۹) تن آن به شکل تازه در مارکیت‌های داخلی به فروش رسیده است.

درآمد کشمش آن به یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون و ۱۵۰ هزار افغانی می‌رسد. از مدرک فروش انگور به شکل تازه مبلغ ۶۶۹ میلیون و ۲۷۰ هزار افغانی به دست آمده است.

عاید مجموعی آن به دو میلیارد و ۱۰۳ میلیون افغانی می‌شود که نقش عمده در اقتصاد و زنده‌گی باغداران، مردم و اقتصاد ملی کشور دارد.

آگاهان باغداری به این باور ‌اند که تغییر سیستم تاک‌داری در افغانستان سطح تولید انگور را به راحتی چند برابر می‌سازد. در ضمن از منظر رعایت بهداشت نیز حاصل بهتر می‌دهد تا خریداران آن در داخل و خارج بیش‌تر باشد.

چیله‌سازی باغ انگور

سیستم چیله‌سازی یکی از مؤثرترین کارها برای افزایش کمیت و کیفیت حاصل بهتر است. وزارت زراعت در ولایت پروان توانسته است تاکنون ۳۱ هزار و ۸۷۰ جریب زمین را باغ انگور بسازد که از این میان ۷۱۰ جریب آن به صورت چیله‌ای ساخته شده است.

با احداث چیله‌های انگور در هر جریب ۵۰ – ۱۰۰ درصد نسبت به سیستم سنتی افزایش را در تولیدات نشان می‌دهد. هم‌چنان ۹۰ درصد مردمی که تحت پوشش چنین برنامه‌ها قرار دارند از برنامه ابراز رضایت نشان داده‌اند. مقدار تولید سیستم عادی انگور در هر هکتار (۱۵) تن و با استفاده از سیستم چیله‌ی ۳۰ تن در پروان است.

اعمار بزرگ‌ترین کارخانه جوس انگور

وزارت زراعت در همکاری با سکتور خصوصی بزرگ‌ترین کارخانه تولید جوس انگور و پروسس کشمش را در ولایت پروان اعمار و در ماه میزان ۱۳۹۷ به بهره‌برداری سپرد. این کارخانه ظرفیت پروسس ۱۰ تُن انگور برای بدل کردن به جوس را در یک وقت دارد.

هم‌چنین این کارخانه ظرفیت پروسس و تبدیل پنج تُن انگور را به کشمش در یک وقت دارد. هزینه ساخت این فابریکه به ۵.۴ میلیون دالر امریکایی می‌رسد که از طرف وزارت زراعت و شرکت بوستان سبز تهیه شده بود.

این کارخانه مجهز و برابر با معیارهای جهانی می‌باشد که دارای سردخانه و ماشین‌های معاصر جهانی است.

قابل ذکر است که وزارت زراعت در جریان سال ۱۳۹۷ دست‌آورد‌های خوبی در بخش باغداری دارد. در این سال، ۴۰ هزار و ۵۰۰ جریب زمین را در ولایت‌های کشور باغ انگور، سیب، انار، پسته، شفتالو، گیلاس، بادام، ستروس‌باب و دیگر میوه‌جات ساخته است و متعهد به توسعه آن می‌باشد.