آشنایی با استان قزوین

قزوین یکی از کهن ترین مناطق تمدنی ایران است که به گفته باستان شناسان قدمتی 10000 ساله دارد. این استان که به «باب‌الجنه» یا «دروازه بهشت» ملقب شده است، یکی از مناطق مهم ایران است که در زمینه‌های تاریخی، طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است. این استان یکی از مناطق زیبا، فرهیخته و متمدن ایران است که در کنار طبیعت زیبا و مناظر بهشتی از غنای تاریخی و فرهنگی نیز برخوردار است.

استان قزوین دارای مزیت های اقتصادی قابل توجهی است. از جمله این مزیت ها می توان به شهرک های صنعتی با زیرساخت های مناسب، امنیت سرمایه گذاری بالا، همجواری با تهران، وجود چندین دانشگاه معتبر در سطوح بین المللی، وجود مکان های تاریخی و مذهبی متعدد، برخورداری از شبکه های حمل و نقل سازمان یافته، سوخت و انرژی اشاره کرد. همچنین استان قزوین از موقعیت بسیار خوبی در شبکه حمل و نقل کشور برخوردار است که پایتخت را به غرب و شمال غرب کشور متصل می کند و به ویژه به دلیل قرار گرفتن در محور ترانزیتی تهران- اروپا، پیشینه صنعت نیز باعث شناخته شدن این استان شده است. به عنوان یکی از قطب های صنعت کشور و سهم قابل قبولی از صنعت کشور را به خود اختصاص داده است. قزوین سهم کمی از مساحت و جمعیت کشور دارد، با این وجود پتانسیل های آبی و بیابانی آن موجب رونق فعالیت های کشاورزی شده و این استان در زمینه دامپروری و مرغداری ممتاز است.

 ویژگی های طبیعی و اقلیمی

استان قزوین از سه منطقه متمایز و متمایز تشکیل شده است که شامل مناطق کوهستانی، دامنه کوه و جلگه ای است و مناطق کوهستانی به صورت کمربندی ناپیوسته قسمت های شمالی، جنوبی و غربی را در بر گرفته است. این استان دارای آب و هوای متنوع از جمله کویری، آب و هوای سرد و معتدل کوهستانی و گرم و نیمه مرطوب است. سیستم های اقلیمی موثر در استان شامل سیستم های غربی و مدیترانه ای است که بیشترین بارندگی را در استان تشکیل می دهند و سیستم پرفشار در شمال که عامل سرما و رطوبت است. در استان دو بادگیر وجود دارد: نهر شمالی که از شمال غربی به سمت جنوب شرقی (که به مه معروف است) جریان دارد و باد دیگری که از جنوب شرقی به شمال غربی می‌رود به نام شره معروف است. مهمترین انواع آب و هوای استان عبارتند از: اقلیم سرد کوهستانی در نواحی شمالی و ارتفاعات جنوب غربی استان، اقلیم معتدل در کوهپایه ها و دامنه ها، اقلیم خشک و نیمه خشک نواحی مرکزی دشت قزوین و بویین زهرا و مرطوب. آب و هوای گرمسیری در دره طارم و شاهرود.

تقسیمات اداری

این استان بر اساس آخرین تقسیمات اداری در سال 1395 دارای 6 شهرستان (آبیک، آوج، البرز، بوئین زهرا، تاکستان و قزوین)، 25 شهرستان (قزوین، تاکستان، آبیک، بوئین زهرا، اقبالیه، محمدیه، الوند، اسفروارین، محمودآباد) می باشد. نمونه، خرمدشت، ضیاء آباد، آوج، شال، دانسفهان، آبگرم، ارداغ، معلم کلایه، رزمیان، کوهین، بیدستان، سگزآباد، شریفیه، خاکالی، سیردان 19 بخش، 46 دهستان و 1150 روستا.

 جمعیت

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395، جمعیت استان قزوین 1237761 نفر با 397165 خانوار است که 51 درصد مرد و 49 زن را شامل می شود و 1.59 درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهد. از کل جمعیت استان 952149 نفر (معادل 75%) در مناطق شهری و 321610 نفر (معادل 25%) در مناطق روستایی ساکن هستند.

بررسی توزیع مکانی جمعیت در سال 1395 حاکی از آن است که از کل جمعیت استان، 50 درصد در شهر قزوین، 13.5 درصد در شهرستان تاکستان، 9.6 درصد در شهرستان بوئین زهرا، 19 درصد در شهرستان البرز، 3.4 درصد در شهرستان آوج و 7.4 درصد در شهرستان آبیک دارای سکنه بوده است. هرم سنی جمعیت استان نیز نشان می دهد که 11.8 درصد از جمعیت استان در گروه سنی 20 تا 34 سال قرار دارند.

وضعیت بخش صنعتی استان قزوین

از اواخر دهه 40، استان قزوین به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی در مجاورت مرکز کشور و داشتن شبکه ارتباطی مناسب با تهران و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی اروپا از یک سو و وضع قانون محدودیت از سوی دیگر، احداث صنایع جدید در 120 کیلومتری تهران، از توسعه صنعتی قابل توجهی برخوردار بوده و همواره از مکان های مطلوب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بوده است. به طوری که علیرغم سهم 0.96 درصدی اراضی کشور و 1.6 درصدی جمعیت کشور، سهم ارزش افزوده صنعت استان از کل کشور 2.84 درصد و سهم سرمایه گذاری صنعت استان از کل کشور است. 4.2 درصد و 64 تریلیون ریال ارزش دارد.

تا پایان سال 1396 تعداد 3918 واحد صنعتی مجاز با حجم سرمایه گذاری 64 هزار میلیارد ریال وجود دارد.