**ماموریت اول: افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی**

مهمترین زیربخش‌های کشاورزی به شرح زیر است.

**1- گندم**

استان کردستان قطب اصلی تولید گندم دیم کشور با سطح زیر کشت سالانه حدود 550 هزار هکتار و تولید متوسط 800 هزار تن در سال می باشد. گندم تولیدی استان نقش مهمی در تامین انرژی و پروتئین جامعه ایفا می کند. نیاز پروتئین بدن انسان 8/0 گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن در روز است، براین اساس با فرض متوسط وزن 75 کیلوگرم برای هر فرد، نیاز سالانه پروتئین انسان در حدود 22 کیلوگرم در سال می باشد. گندم مهمترین غله مصرفی در کشور و دومین غله دنیا از لحاظ تولید است، اما در کنار کمیت تولید، کیفیت این محصول و بویژه ارزش نانوایی آن از اهمیت بالایی برخوردار است، مهمترین شاخص کیفیت دانه گندم میزان پروتئین آن است که به عوامل مختلفی از قبیل رقم، شرایط آب و هوایی، میزان کود مصرفی و حاصلخیزی خاک مرتبط است. از طریق برخی فعالیتهای مدیریتی امکان افزایش پروتئین دانه با فرض ثابت بودن سایر عوامل وجود دارد. از طرف دیگر گندم محصول اصلی زراعی استان کردستان و غذای اصلی مردم می باشد، متوسط مصرف سالانه گندم در استان کردستان در حدود 160 کیلوگرم در سال می باشد، با توجه به اینکه متوسط پروتئین آرد گندم استان کردستان در حدود 9 درصد می باشد، در مجموع از طریق مصرف گندم سالانه به ازاء هر نفر 4/14 کیلوگرم پروتئین دریافت می گردد. لذا در استان کردستان از مجموع 22 کیلوگرم پروتئین مورد نیاز 4/14 کیلوگرم از طریق مصرف نان و سایر محصولات مرتبط با گندم تامین می شود که معادل 65 درصد پروتئین مورد نیاز می باشد. با توجه به اهمیت گندم در تامین پروتئین مورد نیاز مردم بویژه قشر ضعیف جامعه افزایش حتی یک درصدی پروتئین گندم می تواند سهم گندم را در تامین پروتئین مردم از 65 درصد به 73 درصد برساند.

**2- گوشت طیور**

در حال حاضر صنعت مرغداری فعال ترین صنعت استان کردستان می باشد. استان کردستان با دارا بودن بیش از 765 واحد مرغداری گوشتی فعال با ظرفیت 15194100 قطعه در هر دوره، 16 واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت 450250 قطعه و 13 واحد پرورش مرغ تخمگذار با ظرفیت 64100 قطعه یکی از قطب های تولید گوشت مرغ در کشور می باشد. استان کردستان با تولید 94810 تن گوشت مرغ در سال سرانه تولید گوشت مرغ آن 5/59 کیلوگرم می‌باشد که در مقایسه با سرانه مصرف آن که 32 گیلوگرم می باشد، سالانه قادر به تولید بیش از ۸۰ هزار تن گوشت سفید است که با این میزان تولید علاوه بر تامین ۴۵ هزار تُن مصرف سالانه استان، ۳۵ هزار تن تولید مازاد خود را به ۱۲ استان دیگر نماید. هم‌اکنون ۱۴ هزار نفر در صنعت مرغداری و صنایع وابسته به آن از جمله واحدهای مرغداری گوشتی، مرغ مادر، خوراک طیور و کشتارگاه‌ها در استان کردستان مشغول بکار هستند. صنعت مرغ کردستان در حوزه تولید و ظرفیت رتبه 9 کشوری و رتبه نخست را در غرب کشور به خود اختصاص داده است و تنها صنعتی است که در شرایط سخت تحریم‌ها توانسته است سرپا بایستد. عرضه مرغ در استان کردستان با قیمت پایین‌تری در دسترس مشتریان قرار می‌گیرد.

**3- گوشت قرمر**

مساحت استان کردستان تقریباً 2924642 هکتار با متوسط بارندگی 438 میلیمتر در سال می‌باشد. از این میزان 375394 هکتار مراتع درجه یک، 494212 هکتار مراتع درجه دو و 424791 هکتار مراتع درجه سه می‌باشد. فعالیت‌های کشاورزی در 131502 هکتار ارضی آبی و 703992 هکتار اراضی دیم انجام می‌گیرد. در حال حاضر استان کردستان سهم ویژه ای در تولید علوفه کشور دارد تعداد دام سبک استان 1730000 راس و دام سنگین در حدود 246300 راس می‌باشد. در استان کردستان سالانه حدود 33 هزار تن گوشت قرمز تولید می شود. به دلیل سطح وسیع از مراتع و تولید مقدار زیادی علوفه و پس مان های زراعی بسیار کمتر از توان استان و تا دو برابر قابل افزایش است. براساس داده های موجود در حال حاضر به ازای هر هکتار از مجموع مراتع و زمین های زراعی 3/11 کیلو گرم گوشت تولید می شود که رقم کمی است و با ضمن جلوگیری از تخریب مراتع به راحتی با استفاده از خوراک متراکم مناسب در کنار علوفه مرتع افزایش بره زایی و تولید گوشت در گله های مولد تا دو برابر قابل افزایش است. در حال حاضرفقط برای پروار ۴۲ هزار راس بره و ۲۴ هزار راس گوساله در پرواربندیهای استان ظرفیت سازی شده است. همچنین در زمینه گوسفندداری داشتی حدود ۳۰۰ واحد به ظرفیت هفت هزار راس در قالب طرح‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی ظرفیت‌سازی صورت گرفته است و بقیه هم در قالب دامداری‌های روستایی فعالیت دارند. وجود دو مرز رسمی باشماق مریوان و سیرانبند بانه، منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان و بازار بکر اقلیم کردستان عراق همه ظرفیت های دیگر استان کردستان برای تولید و صادرات محصولات کشاورزی است به ویژه گوشت قرمز است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

**4- انگور**

در حدود 6/36 درصد کل باغ‌های استان کردستان به کشت انگور اختصاص یافته است. از 16400 هکتار سطح باغات انگور 12500 هکتار انگور رشه است. در تولید انگور دیم کردستان جایگاه دوم کشور را دارد. استان کردستان با داشتن منابع آب و خاک غنی دارای پتانسیل بالایی در زمینه تولید محصولات ارزشمند باغی می‌باشد. در این استان یک میلیون و ۲۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که از این میزان سطح باغات استان 52500 هکتار است. برداشت محصول از این باغات 440 هزار تن در سال است. از 17 هزار هکتار تاکستانهای استان 12 هزار هکتار آن دیم است و یکی از منابع درآمدی بسیار ارزشمند در بیشتر مناطق استان است. بعضاً این باغ ها در اراضی با شیب بالا و خاکهای ضعیف، محصول بسیار ارزشمند انگور که تقاضا برای آن بسیار بالاست را تولید می کنند. با توجه به ارزش اقتصادی بسیار بالای انگور تولیدی در استان و نیز سهم بالای این محصول در ایجاد اشتغالزایی تامین معیشت تعداد زیادی از مناطق روستایی است. تولید انگور رشه در استان کردستان معادل 150000 تن و با قیمتی در حدود هر کیلو 10000 تومان ارزش ثروت تولیدی آن معادل 1500 میلیارد تومان است. با گسترش صنایع اولیه تبدیلی میزان درآمد این محصول 6 تا 10 برابر قابل افزایش است.

**5- توت فرنگی**

توت فرنگی يکي از محصولات استراتژيک استان کردستان مي باشد. در حال حاضر 3500 هکتار از اراضی کشاورزی کردستان به کشت توت فرنگی اختصاص دارد و سالانه ۶۵ هزار تن محصول در آن تولید می‌شود. از لحاظ سطح زیر کشت و میزان تولید توت فرنگی استان کردستان رتبه نخست را در کشور دارد. استان کردستان یکی از معدود استان‌های کشور است که علاوه بر تولید توت فرنگی در فضای باز (مزرعه)، در گلخانه‌ها هم این محصول تولید می‌شود و سه تا پنج هکتار از گلخانه‌های استان به توت فرنگی اختصاص دارد که میزان برداشت آن ۱۰۰ تن در هکتار است. بالغ بر دو سوم توت فرنگی کشور در کردستان تولید می‌شود. به دليل نبودن زيرساخت هاي لازم براي حمل ونقل مناسب و نبود صنايع تبديلي و فراوري و مديريت هماهنگ و يکپارچه براي عرضه توت‌فرنگي توليدي استان به بازار مصرف، سود اصلي اين محصول اغلب به جيب واسته ها ريخته شود. هچنين تمامي توت‌فرنگي توليدي استان در يک دوره 45 روزه برداشت و به بازار عرضه مي‌شود و نبود صنايع تبديلي و فرآوري براي اين محصول یک چالش اساسی برای تولید کنندگان است. استفاده از ارقام اصلاح شده و کاربرد روش های نوین تولید، بسته بندی و عرضه محصول و توسعه مکانیزاسیون در تولید این محصول نويد بخش تحولات چشم گيري در زمينه کشت و کار توت‌فرنگي است. بازگشت ارزش افزوده این محصول بدون شک در استان سبب تحول اقتصادي خواهد شد. با توجه به اهمیت توت فرنگی در تامین معیشت بخش زیادی از باغداران استان و مزیت نسبی این محصول در ایجاد اشتغال برنامه ریزی دقیق و پژوهش های بنیادی و کاربردی ضرورت دارد.

**6- گردو**

گردو یکی از محصولات مهم خشکباري در دنیاست که سطح زیر کشت و تولید آن هر ساله رو به فزونی است، به طوري که بر اساس آمار سازمان جهانی خواروبار و کشاورزي (FAO) میزان صادرات این محصول در سال 2020 حدود 5/1 میلیارد دلار بوده است. ایران به عنوان منشا گردو، بیش از 6 درصد گردوي دنیا را تولید و چهارمین کشور تولید کننده دنیا می باشد. استان کردستان با تولید سالیانه 21 هزار تن گردو از تولید کننده‌گان مهم گردو در کشور و بعد از همدان در رتبه دوم کشور قرار دارد. سطح باغات گردو در استان کردستان 7712 هکتار و بوده و حدود 11 هزار بهره بردار در باغات گردو استان مشغول به فعالیت می باشند. باغداران کردستان علاقه ویژه ای به پرورش این خشکبار ارزشمند دارند و استان مزیت های خوبی در ارتباط با توسعه کشت این محصول دارد. یکی از موارد مهم در افزایش درآمد باغداران تولید محصول با کیفیت و صادرات آن می باشد. مهم ترین موانع صادراتی گردوي ایران عدم یکنواختی اندازه وکیفیت مغز گردو و سایر صفات ظاهري آن می باشند. چون اکثر کشورهاي وارد کننده خواهان آجیل با مغز یکنواخت و روشن هستند و بدیهی است که محموله هاي تجاري حاوي گردوهايی با مغز سیاه قادر به رقابت با محصولات کشورهاي رقیب که تحت عناوین و استانداردهاي مشخصی عرضه می‌شوند، نخواهد بود. براي بهبود کیفیت مغز گردو و تقویت صادرات این محصول برنامه ریزی، پژوهش، آموزش تولید کنندگان و ترسیم چشم انداز صادرات اهمیت ویژه‌ای در تولید این محصول دارد.

**ماموریت دوم: استفاده بهینه از منابع آب**

**استان کردستان با متوسط 438 میلیمتر بارندگی سالیانه در حدود 4/4%** از منابع آبی کشور **را در اختیار** دارد.حجم منابع آبی تجدید پذیر 7/4 میلیارد متر مکعب می‌باشد. کل مساحت استان2913700 هکتار است و (42%) آن معادل 1217038 هکتار اراضی کشاورزی می­باشد 13% از اراضی کشاورزی استان آبی (158214 هکتار) و 87 % (1058823 هکتار) آن دیم است. از کل 7/4 میلیارد متر مکعب منابع آبی تجدیدپذیر استان 2/4 میلیارد متر مکعب آن سطحی و 5/0 میلیارد متر مکعب آن زیرزمینی است. **مجموع بهره‏بردارى از منابع آب زیر زمینى استان کردستان 84/554 میلیون مترمکعب برآورد شده که سهم مصارف کشاورزى، شرب و صنعت از این منابع به ترتیب 2/90 درصد، 67/9 درصد، و 13/0 درصد است.** قرارگیری استان کردستان در 3 حوضه­ی آبریز اصلی و 4 حوضه­ی آبریز فرعی بر حساسیت مدیریت منابع آب در استان کردستان افزوده است. استان کردستان دارای 9 دشت می باشد که 5 دشت آن در نیمه شرقی، 2 دشت در غرب و 2 دشت در جنوب استان است. بر این اساس 86% اراضی مستعد کشاورزی در شرق استان و 14 درصد در غرب استان قرار گرفته است. این درحالیست که 17% رواناب سطحی در شرق و 83% آن در غرب قرار گرفته است. بر این اساس عدم توازن اراضی مستعد کشاورزی و منابع آبی موجود استان از جمله چالش­های استان به شمار می رود و این موضوع اهمیت لحاظ کردن تخصیص و تأمین آب این اراضی از محل طرح­های توسعه­ای و انتقال آب حوضه­ای را مشخص و برجسته می­سازد. ظرفیت20 سد آبگیری شده و اجرائی 096/3 میلیارد متر مکعب معادل 76% از پتانسیل آب­های سطحی استان کردستان است. از حجم مذکور 7 سد شهید کاظمی، گاوشان، آزاد، قوچم، ژاوه، داریان و تلوار با حجمی معادل 27/2 میلیارد متر مکعب (3/73%) تحت مدیریت استان قرار ندارند و توسط استان­های همجوار (کرمانشاه، آذربایجان غربی و زنجان) یا شرکت توسعه منابع آب و نیرو قرار دارند. مطالبه استان کردستان جهت مدیریت بهینه این منابع و رعایت حقابه­ها بازگرداندن مدیریت این سدها به استان کردستان است. در حال حاضر 47 تا 48 درصد از اراضی کشاورزی کشور آبی و بقیه آن دیم است این در حالیست که فقط 11 الی 13% از اراضی استان کردستان آبی است. بر اساس مطالعات انجام شده میزان بهره وری و عملکرد زمین های مستعد کشاورزی استان کردستان حدود 5/1 تا 2 برابر سایر مناطق مستعد کشاورزی کشور است. تامین نیازهای ضروری بخش کشاورزی و توسعه زمین­های آبی استان کردستان و حداقل رساندن به حد میانگین زمین­های آبی کشور و استفاده از تکنولوژیهای جدید و آبیاری هوشمند می تواند نقش موثر در تامین امنیت غذایی کشور و افزایش میزان اشتغال و سهم محرومیت استان کردستان داشته باشد.

**ماموریت سوم: اکتشاف و استخراج معادن**

استان کردستان دارای پتانسیل­های بسیار خوبی در زمینه معادن پلی­متال (به ویژه در زمینه کانسارهای آهن و طلا)، معادن سنگ تزئینی و نما (مرمر، مرمریت، تراورتن، گرانیت)، خاک­های صنعتی (باریت، کائولن، فلدسپات) و معادن سنگ لاشه می­باشد. عمده این ذخایر به تفکیک شهرستان­ها عبارتند از: در محدوده شهرستان بیجار می­توان به معدن سنگ آهن شهرک (مربوط به شرکت صنعتی معدنی صبانور) و معدن سنگ آهن سراب (مربوط به شرکت کیمیا معادن سپاهان)، معدن آهن قزلچه­کند و ... اشاره کرد. معدن شهرک به تنهایی بالغ بر 60 میلیون تن ذخیره قطعی و 120 میلیون تن ذخیره احتمالی و معدن سراب بالغ بر 20 میلیون تن ذخیره قطعی و 20 میلیون تن ذخیره احتمالی دارد. در محدوده شهرستان سقز هم ذخایر سنگ آهن متوسط و بزرگ مقیاس زیادی مانند سنگ آهن صاحب یا یاپشخان (مربوط به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران)، آهن پیرعمران، آهن دره­زیارت، آهن حسن سالاران (مربوط به شرکت اسپادانا)، رنگه­ریژان، آهن بایدر، آهن تاله­جر، آهن سیف­آباد، آهن باشماق و ... کشف شده است که مجموعاً می­توان ذخیره­ای در حدود 70-50 میلیون تن برای آنها پیش­بینی کرد. این شهرستان دارای ذخایر عظیم طلا است که معادن طلای قُلقُله، کَرَویان و قَبَغلوجه آماده بهره­برداری بوده و در دیگر محدوده­های شهرستان سقز هم مانند میرگه نقشینه، کسنزان و ... فعالیت­های اکتشافی طلا در حال انجام است و عیارهای بالای 10 ppm در این مناطق گزارش شده است که در نوع خود بی نظیر می­باشد (لازم به ذکر است که عیارهای بالای 1 ppm طلا اقتصادی است). تکمیل اکتشافات سیستماتیک طلا در محدوده شهرستان سقز می­تواند این شهرستان و استان کردستان را به قطب طلای کشور و خاورمیانه تبدیل نماید. معدن سیلیس کانی جشنی و پیریونس سقز با ذخیره­ای بالغ بر 50 میلیون تن پتانسیل خوبی برای احداث صنایع پایین دستی مرتبط با این ماده معدنی از جمله فروسیلیس دارد. در شهرستان قروه معدن طلای داشکسن (ساریگونی) وجود دارد که جزو مهمترین و بزرگترین معدن طلای کشور محسوب شده و سالیانه حدود 6 تن شمش طلای خالص تولید می­کند. از لحاظ معادن سنگ آهن در این شهرستان هم می­توان به معدن سنگ آهن گلالی قروه، میمون آباد 1 و 2 دهگلان، غلام آباد دهگلان و .. اشاره کرد که در برآوردهای اولیه در مجموع حدود 50 میلیون تن ذخیره برای آنها پیش­بینی می­شود. با این حال، اکتشافات جدید در معدن سنگ آهن گلالی ذخیر­ه 150 میلیون تنی این معدن را اثبات کرده است که بسیار قابل توجه می­باشد. معادن مرمر و مرمریت بسیار زیادی در شهرستان قروه وجود دارد که به نوعی قطب سنگ­های تزئینی و نما در ایران محسوب می­شود و البته مرمر باباشوراب قروه هم برندی جهانی دارد و تولید آن صرفا صادر می­شود و با توجه به قیمت بسیار بالا، مصرف داخلی ندارد. در محدوده دیواندره هم اخیراً کانسارهای آهن زیادی مانند چول­بلاغ، کانی­سفید، ابراهیم­آباد، آلیجان و ... در حال کشف می­باشند که برخی از آنها به معدن تبدیل شده و در بقیه مناطق هم هنوز اکتشافات تکمیلی برای تعیین ذخیره قطعی و احتمالی در حال انجام است. به طور کلی این شهرستان هم در زمینه سنگ آهن پتانسل­های خوبی دارد و پیش­بینی می­شود با اکتشافات سیستماتیک، ذخیره­ای در حدود 50 میلیون تن در این شهرستان کشف شده و به هره­برداری برسد. این شهرستان دارای تعدادی معادن تراورتن و مرمریت است که در حال بهره برداری هستند.

مهمترین ظرفیت­های معدنی مریوان و سروآباد شامل معدن باریت شاه­نشین و محدوده آهن "آسن­آوا" است. خامفروشی باریت شاه­نشین مهمترین معضل این شهرستان است. دانه­بندی (پودر میکرونیزه) و فرآوری باریت باعث ایجاد ارزش افزوده، اشتغال­زایی بیشتر و البته صادرات به اقلیم کردستان عراق و ترکیه خواهد شد. محدوده آهن "آسن­آوا" هم به دلیل مرزی بودن و ادامه ذخیره در کشور عراق هنوز مجوز بهره­برداری را دریافت ننموده است. علاوه بر موارد فوق، معادن کوچک و موسط زیادی از سنگ­های تزئینی و سنگ لاشه در مریوان فعال می­باشند. با توجه به جنگلی شهرستان بانه و مخالفت­های اداره منابع طبیعی، تاکنون معادن بزرگی در این شهرستان کشف و به بهره­برداری نرسیده است (با وجود غنی بودن این شهرستان از لحاط منابع معدنی). معدن مس "شوِی" مهمترین معدن این شهرستان است که به دلایل مالکیتی و و نبود هزینه سرمایه سرمایه­گذاری هنوز به بهره­برداری نرسیده است. همترین معادن شهرستان­های سنندج و کامیاران معادن سنگ لاشه است که در حال بهره­برداری هستند هرچند که اصول صحیح معدنکاری در این معادن رعایت نمی­شود. البته اخیراً محدوده­ای منگنز هم در شهرستان کامیاران در حال اکتشاف است که پتانسیل خوبی دارد و می­تواند آینده خوبی داشته باشد.

**ماموریت چهارم: گردشگری**

سفر و توریسم، نقش مهمی در سیستم های اقتصادی مدرن دارد. بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری وابسته به سازمان ملل متحد، مشاغل مرتبط با سفر و گردشگری، نزدیک 10 درصد کل تولید ناخالص داخلی جهانی را در سال 2018 تشکیل می دهد و 7 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. این وضعیت به گونه ای است که هم اکنون (2021)، 12 درصد اشتغال جهانی به این بخش اختصاص دارد. با این وجود سهم کشورها در برخورداری از این صنعت، یکسان نیست، بطوریکه در فهرست پردرآمدترین کشورهای توریستی و گردشگری در جهان، آمریکا با بیش از 206 میلیارد دلار درآمد در جایگاه اول قرار دارد. پس از آن، کشورهای اسپانیا با 60 میلیارد دلار، تایلند با 50 میلیارد دلار، چین با 44 میلیارد دلار و فرانسه با 42 میلیارد دلار درآمد در رتبه‌های بعد قرار می‌گیرند. کشور ایران نیز با درآمد کمتر از 10 میلیارد دلار در جایگاه 89 جهان قرار گرفته است. در ایران نیز سهم اشتغال مرتبط با گردشگری و توزیع گردشگران بسیار نابرابر است، بدین معنا که استان های کم برخوردار حتی با قابلیت ها و ظرفیت های گردشگری بالا مانند کردستان، سهم ناچیزی از این صنعت دارند. استان کردستان با دارا بودن ظرفیت های گردشگری مانند جاذبه های طبیعی، چشمه ها و رودخانه ها، اماکن و مناظر فرهنگی، رویدادهای فرهنگی منحصر به فرد، مساجد، بازارها و حمام های سنتی، پل ها و قلعه ها، جنگل ها، غارها و تفرجگاهها، این قابیلت را دارد که تبدیل به یکی از قطب های مهم گردشگری ایران و منطقه شود. این مهم را در نظر بگیریم که استان کردستان در کریدور شمال غرب به جنوب و در همجواری با اقلیم کردستان (توریسم درمانی) قرار گرفته است و این موقعیت ‌ژئوپلیتیک، نقش گردشگری را می تواند در توسعه استان کردستان پررنگ تر نماید. بر اساس داده های مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 1400 در استان کردستان 7/11 درصد است که از میانگین کشوری بیشتر است، این در حالی است که برداشت های میدانی عددی به مراتب بیشتر از این رقم را نشان می دهد. در این وضعیت باید این نکته را مدنظر داشت که استان کردستان به دلیل ضعف بخش های اشتغال آفرین مانند صنعت و خدمات، انتظار ایجاد شغل در شرایط بهبود اقتصادی را نیز سلب نموده است و اینجاست که توجه و اهمیت بخش گردشگری بیش از پیش خود را نشان می دهد.

**ماموریت پنجم: مرز و تجارت خارجی**

امروزه گفتمان توسعه اقتصادی، در راس گفتمان های اصلی نظام برنامه ریزی کشور است و استدلال اینست که با رونق گرفتن توسعه اقتصادی، دیگر ابعاد توسعه نیز محقق خواهد شد. توجه به مناطق آزاد تجاری، یکی از پیشران های مهم توسعه اقتصادی است که در استان کردستان نیز در اسفندماه 1400، رسما دفاتر منطقه آزاد تجاری در شهرستان های مریوان و بانه افتتاح شد. ایده منطقه آزاد تجاری همسو با توسعه فضای کسب و کار است، چرا که به میانجی ایجاد این مناطق، برای مناطق کمتر توسعه یافته ای مانند استان کردستان، امکان ادغام و پیوند با این نظام فراهم می شود. ایجاد منطقه آزاد تجاری بستری برای انتقال تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی و استقرار فناوری نوین و ایجاد اشتغال است. باید توجه داشت که منطقه آزاد تجاری در استان کردستان در دو شهرستان مرزی بانه و مریوان ایجاد شده است، که پیش از این سیاست های توسعه ای مرزی مانند بازارچه های مرزی، تعاونی های مرزنشین، کارت مرزنشینی و ... را تجربه نموده اند و به نوعی همه این سیاست ها شکست خورده اند. نگرانی اصلی اینست که ایجاد این منطقه به سرنوشت سیاست های قبلی گرفتار نشده و در راستای توسعه اقتصادی استان و ایجاد اشتغال و انباشت سرمایه و ارزش افزوده گام بردارد. سوال اصلی اینست که این منطقه آزاد چگونه در پیوند با ظرفیت های استان کردستان قرار گیرد. با چه مکانیسم هایی می توان از این ظرفیت ها برای توسعه منطقه آزاد استفاده کرد و چه سیاست های را باید بکار گرفت که از تجربیات 7 منطقه فعلی به نحو احسن استفاده شود. در این پژوهش علاوه بر پاسخ به سوال های مورد اشاره، انتظار دیگری نیز وجود دارد و آن شیوه حکمرانی خوب در منطقه آزاد تجاری است که در آن مولفه هایی مانند کیفیت قوانین و مقررات، پاسخگویی مسئولین، حق اظهار نظر شهروندان، حاکمیت قانون و ... جاری شود. چرا که پایداری منطقه آزاد تجاری در گرو تثبت و تعمیق این مولفه هاست.