## برر سى پراكنش و تغذيه طبيعى بِحه خامه ماهیى <br> (Chanos chanos)

## در آبهاى شرق استان هرمزگان

على اكبر صالحى

## مؤسسه تحقيقات شيلات اليران




## "

در اين تحقيت ظهور بجه خامه ماهى در خوربات، مصبب و داخل رود بانانه و فراوانـى و








 :Phormidium ،Oscillatoria Nitzschia Merismopedia Foraminifera ،Rotifera بيشتر در مناطقى كه عمق آب كمتر از Yo سانتىمتر بود و حالت جناهگاه داشت صيد گر ديدند. كلمات كليدى : براكنش - تغذيه طبيعى - بجِه خامه ماهى - هر مز گان

خامه ماهى (Chanos chanos, Forsskal) تنها گَنه ماهى از خـانواده چـانيده (Chanidae) بوده كه با أب شيرين ارتباط نزديكى دأرد. اين خانواده به راسته Gonorynchiform تعلق دأشته كه در دوران كر تاسه در برزيل و غرب افريقا زيست مىنموده است (Bagarinao , B94). خـامه
 تحمل مىكند، به علت همين تحمل بالا مىتوان أين ماهى را در زمينهاى پست و بـاير سـاحلى اصلاح شده كه ارزشى ديتَرى ندارد يرورش داد (Chen , 1990). خـامه مـاهى را هـمى بـه صـورت تكگَونهأى و هم توأم با خرچنگَ، ميگَو. گراسيلاريا و دوكفه| يهها پرورش ميدهند (Chen , 1990). در یرورش توأم خامه ماهى و ميگَو در هر استخر يكى هكتارى تعداد . . ت تا . . عدد خامه ماهى قرار مىدهند. در مورد بچه خامه ماهى در استان هرمزگّان با توجه به مطالعات انـجام شـده در مركز تحقيقات شيلاتى درياى عمان در مورد پرورش تكگگونهأى خامه ماهى در اسـتخر خـاكى مشخص گَرديد كه بچهه خامه ماهيان \& تا و گرمي در خوريات اطراف بــندرعباس بـخصوص خـور شور أز مرداد ماه تا آبان ماه يافت مىگردند (فروغى فرد و همكارانٍ ، IYVG). همـچخنين در بر رسى انجام شده بر روى كشت توأم خامه ماهى و ميگُوى سفيد هندى نشان داده شد كـه بــهِ خـامه ماهيان در خور تياب نيز در مرداد ماه وجود دارند (تازيكه و صالحى ، IYVY). نتايج بدست آمده از دو بررسی فوق رشد سريع بچه خامه ماهيان را در استخر نشان داد كه در مدت \& تا ها ماه به وزن حدود ه $ا$ گَرم میرسند. در دو مطالعه فوق تعداد محدودى ا; خورها مورد بر رسى قرار گرفت و سعى گرديد در اين تحقيق خورهاى بـيشترى از خـوريات مـنطقه شـرق اسـتان هـرمزگان مـورد بر رسى قرار گيرد. در حال حاضر جمعآورى و ذخيره نوزادان در استخر ها وابسته به محيط طبيعى بـوده كـه تـهيه نـوزادان در شـرايـط طـبيعى در طـى سـاليان دجـار تـغييرات زيـادى شـده است . (Marte \& Lacanilao , 1986)

با توجه به إينكه در منطقه هرمزگان تعداد پـانصد هكـتار زمـين بـراى پـرورش مـيگَو واگَـذار
 محيط طبيعى استحصال گردند.

## مواد و روشها

اين تحقيق به منظور مشخص نمودن زمان ظهور نوزادان خامه ماهى در خـوريات، مصب و داخل رودخانهها و فراوانى و تعيين مكان تجمع آنها جهت صيد براى مزارع یرورش ماهى و ميگو به مدت يكسال در شرق استان هـرمزگان (بـندرعباس تـا گَابريكـ) انـجام شـد. هـناطق مـختلف نمونهبردارى توسط نقشه و بازديد از محل شناسايى و هشت ايستگًاه جهت نمونهبردارى تعيين شد كه عبارت بودند از خور چل، خور شور، خور تخته ريز، خور كلاهى و تياب، خور جاسك، خور حيله رو، خور گَرگينى و خور گابريكـ. از ايستگاههماى نمونهبردارى فوقالذكر با كمك گَفتن از جداول جزر و مدى به صورت هر ماه يكبار عمليات تور كشى دستى صورت گیرفت. در هـر ايسـتگًاه ه مـحل نـمونهبردارى بـا فواصـل مشخص و ثابت تعيين شد و در زمان مساوى براى همه مكانها تور كشى صورت گرفت. تور مورد استفاده شامل يك تور پره به طول هז متر و عرض 「 متر و دأراى چشم ه م ميلىمتر كه در بالاى ; Chen , 1990 ; Bagarinao et al. , 1986) آن شناور و در قسمت زير سرب متصل بوده است (Bardach ct al. , 1972 ; Rammanathan , 1969 رودخانههاى موجود در ايستگاههيا انجام شد. توركشى معمولاً در زمانى كه جريان جزر و مدى آب برمىگشت أنجام شد (Ramanathan , 1969) و پس از هر بار توركشى نوزادان خامه ماههى موجود در صيد از ساير ماهيان جـداسـازى و در هـمان مـحل شـمارش شـدند و تتعدادى از آنـها جـهت زيستسنجى به مركز منتقل شدند. همچحنين شورى و دماى آب محلهاى توركشى اندازه گیيرى و ثبت شد. طول كل، طول چنْگَالى و وزن نوزادان خامه ماهى منتقل شده به مركز اندازهگيرى و ثبت گرديد.
 زيستسنجى شده ,ا كه در چند كلاس طولى جداسازى شده بودند انتخاب و نسبت به بـرداشت معده آنها أقدام شد. جهت بررسى محتويات معده روش حجمى (Biswas , 1993) مورد استفاده قرار گرفت.

اولين زمان ظهور بچهه خامه ماهیى در خور چل اوايل مرداد ماه بود و تا اواسط شـهريور مـاه ادامه دأشت و پيكى فراوانى آن نيز در مرداد ماه بود (شكل (). تغييرات شورى آب كمه و شورى قسمت در هزار بود. در پییی فراوأنى بچه خامه ماههى در خـور چــل درجـه حـرارت آب VV سانتيگَاد اندازه گيرى و ثبت گَرديد. ميانگًين وزن بچه خامه ماهيان صيد شده در مرداد مـاه و شهريور ماه به ترتيب •9/4 و شז/. آگرم بود.


شكل : فراوانى بجه خامه مامى در خور جل در هر واحد تلاش (ITVF)

اولين ظهور بحهه خامه ماهى در خور شور از اواسطط فروردين ماه بود و تا آخر آذر ماه ادامـه دأشت (شكل Y). با افزايش درجه حرارت آب، تعداد بچه خامه ماهى نيز در خور افزايش يافت و حداكثر تعداد آنها در مرداد، شهريور و مهر بود كه دماى آب به •f درجه سانتيگَراد رسيد سپس با كاهش دماى آبَ، تعداد بچه خامه ماهى نيز كاهش يافت، بطورى كه بعد از آذر ماه (اوايل دى ماه) كه درجه حرارت آب به زير •r درجه سانتيگُراد رسيد ديگـر اثـرى از بـجهه خـامه مـاهى در خـور

مشاهده نگَرديد. ميانگیين وزن بحهه خامه ماهيان صيد شده در مـاههاى فـروردين، خـرداد، تـير، مرداد، شهريور، مهر، آبان و آذر به ترتيب • همـچنـين در تمام اين ايام نوزادان زير يكى ترم نيز در صيد مشاهده شد.


شكل Y : فراوانى بجه خامه ماهى در خور شور در هر واحد تلاش (IYVY)

خور تنخته ريز :
اولين زمان ظهور بچپه خامه ماهى در خور تخته ريز از نيمه اول مرداد ماه بود و تا اواخر آبان ماه ادامه داشت. تراكم بچهه خامه ماهى در خور تخته ريز كم بود و تعداد بچچه خامهه ماهى صـيد شده در تمام اين مدت يكسان بود و پيك فراوانـى مشـخصى در ايـن مـدت نـداشت (شكـل ٪). ميانگَين شورى آب در تمام مدت بررسى حدود ه قسمت در هزار بود. حداكثر درجه حرارت آب MN/Q سانتيگُراد بود. ميانگیين وزن بپچه خامه ماهيان صيد شده در ماهمهاى مرداد، شهريور، مهر و آبان به ترتيب برابر IV/AY ، I•/DA، IT/VV و


شكل 「: فراوانى بجهه خامه ماهى در خور تخته ريز در هر واحد تلاش (IYV9)

خور تياب :
 طول كل f/ + سانتتىمتر همراه با پرورش ميگو در منطقه تياب بود كه در مدت يك ماه بحچه خامه
 كل \& سانتىمتر در قسمتهايی كه حداكثر or سانتىمتر عمق داشت جـمعأورى شـدند پی از چچندى مقدأ أنها افزايش يافت و به تعداد . . 1 عدد در صيد مرداد ماه رسيد سپیس تعدادشان كاهش يافت و دوباره در مهر و آبان ماه تعداد بپچه خامه ماهيان افزايش يافت. خور تياب دارایى دو پيكـ فراوانی، يكى در مرداد ماه و ديگّىى در مهر و آبان بود (شكل F). ميانگگين وزن بحه خامه ماهيان صيد شده در ماههای تير، مرداد، شهريور، مهر، آبان و آذر به تر تيب برابر


شكل † : فراوانى بتجه خامه ماهى در خور تياب در هر واحد تلاش (ITV9)

اولين زمان ظهور بحچه خامه ماهیى در خور ترگیینى از اواخر تير ماه بود و تا اواخـر آبـان مـاه ادامه داشت و در إين مدت تعداد بپه خامه هاهى صيد شده در هر ماه حدوداً يكسأن بود و پيكى فراوانى مشخصى ندأشت (شكل ه). حداكثر شورى آب \&A قسمت در هزار در تير ماه و حداقل در زمان حضور بچه خامه ماهى سץ قسمت در هزار در آبان هاه بود و با كاهش درجه حرارت آب به زير 19 درجه سانتيگیراد در آذر ماه بحچه خامه ماههي خور را تركى نمود. ميانگیين وزن بـچهه خـامه




شكل ه : فراوانى بجه خامه ماهى در خور گرگبنى در هر واحد تلاش (IYVF)


شكل 9 : فراوانى بتجه خامه ماهى در شرق استان هرمزگّان در هر واحد تلاش (IYV9)

1, نتايج بدست آمده از بررسي رثيّم غذايی بحچه خامه ماهيان نشان داد كه بيشترين غذاي آنها پلانكتونها تشكيل ميدهند. عمدهترين غذاي گیياهى آنها Oscillatoria و Phormidium از خانواده


> باسيلاريوفيزآسه ( Bacillariophyceae) بود. از پلانكتونهاى جانورى Foraminifera ، Rotifera و تخم سخت یوستان از فراوانى بالاترى در
محتويات معده برخوردار بودند (جداول ( تا ^).

جدول 1: درصد فراوانى پلانكتونهاى گیاهى تغذيه شده بوسيله بحه خامه ماهى در خور حل (IrV9)

| شهريور | مرداد | اقلام غذايكيكياهى. |
| :---: | :---: | :---: |
| $0 / 10$ | ---- | Amphora |
| ---- | - MA | Chroococus |
| \% $\%$ | r/o | Cocconeis |
| $0 / 10$ | $0 /$ /r | Coscinodiscus |
| ---- | \%\%V | Cosmarium |
| ---- | ohy | Cymbella |
| - /ar | V/ar | Diatoma |
| ---- | or | Fragilaria |
| $\% \mathrm{~V}$ | oor | Gamphosphaeria |
| -/9 | ---- | Macroalgae |
| 4n/et | ha/ry | Merismopedia |
| $10 \% \mathrm{~V}$ | iv/Ar | Microcystis |
| ory | -/גr | Navicula |
| ---- | -/rr | Nitzschia |
| rv/ar | rr/reg | Oscillatoria |
| or | -/ty | Pelurosigma |
| ---- | - /Vv | Peridinium |
| r/A 1 | 4/9 | Phormidium |
| \% $\%$ V | ---- | Spirulina |
| ---- | \% $10 \wedge$ | Suriella |

جدول ץ : درصد فراوانى پلانكتونهاى جانورى تغذيه شده بوسيله بحه خامه ماهى در خور پجل (IYV9)

| شُهريور | د130 | اقلام غذإيّى جانوري |
| :---: | :---: | :---: |
| \%/\% V | \%\%r | Bivalva |
| ---- | $010 \wedge$ | Copepoda |
| 1109 | - /1t | Crustacea egg |
| ---- | \%\%0 | Nauplius |
| - | $0 \cdot 19$ | Nematoda |
| I/ry | - 14 | Rotifera |
| ---- | ory | other items |

جدول ج: درصد فراوانى پلانكتونهای گیاهى تغذيه شده بوسيله بحّه خامه عاهى در خور شور (ITVG)

| آذر | آبابن | \% | سُهر يور | مرداد | تير |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| --- | -- | 0104 | ---- | --- | $0 / 1 \mathrm{~V}$ | Amphiprora |
| Yr/4t | 1/r^ | Y/r | Y/14 | $0 / 1 \%$ | $\mathrm{H} / \mathrm{OV}$ | Amphora |
| ---- | \%\%r | - VO | $9 / 91$ | -1YY | H | Chroococeus |
| $11 / 14$ | T/A | --- | $0 / 9 r$ | 010 | O\%t | Cocconeis |
| --- | o\%ot | --- | -_- | \%\% Y | $0 \% \mathrm{y}$ | Coscinodiscus |
| $0 / 01$ | -r ${ }^{\text {r }}$ | - /OV | -1/ 10 | -ra | 11/r1 | Cymbella |
| - /AV | OTH | mert | $91 / 91$ | 1r/r^ | 1 V 000 | Diatoma |
| --- | oot | --.. | - | -_- | --- | Dichtyocha |
| $\% \% \mathrm{~V}$ | 0109 | --- | --- | --- | --- | Fragilaria |
| -..- | --- | $0 / 14$ | O/or | 010 | 0 | Gomphosphaeri |
| $9 \% 9$ | - MY | $0 \times 8$ | --- | --- | Or | Grysigma |
| ---- | -1 | --_ | --- | --- | --- | Leptocylindricu |
| 1, \% | Y1/09 | --- | --- | $0 \% \mathrm{~V}$ | 01 | Macroalgae |
| 0109 | O/VV | ---- | --- | $0 / 01$ | $01 \% \wedge$ | Meridion |
| --- | --- | $1 / \mathrm{A}$ | $\bigcirc / \ \wedge$ | --- | - / | Merismopedia |
| --- | --- | vils | 1/0 | --- | $1 / \Lambda$ | Microcystis |
| -109 | O/TY | -/1r | - $/$ r | $0 / 19$ | ori | Navicula |
| rval | 1/9Y | -19 | yor | $1 / 40$ | rri | Nitzschia |
| rias | Q/or | iviar | r/\¢ | M/4! | rv/ir | Oscillatoria |
| I/T | -/A | -19V | - /ar | 01 | o/r | Pelurosigma |
| - | - --- | 1N1 | -/y | -110 | 9/Al | Peridinium |
| o/ft | 19/4r | --- | - $/$ qr | gViv | Y/N | Phommidium |
| --- | $0 / 01$ | --- | -- | --- | - | Scendesmus |
| $\cdots$ | --- | $0 / 19$ | --- | --- | ---- | Suriella |

جدول Y : درصل فراوانى بِلانكتونهاى جانورى تغذيه شُده بوسيله بجّه خامه ماهى در خور شور (ITV9)

| آذر | آبان | + | شهر بور |  | تير | \|*فلام غذايـي جانوري |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| -- | \%\%Y | --- | --- | --- | ---- | Appendicularia |
| --- | 0101 | \%\%r | --- | --- | $0 / 01$ | Bivalva |
| --- | --- | -- | $0 \% \mathrm{r}$ | --- | --.- | Chaetogonatha |
| --- | $0 / 01$ | sor | --- | --- | - r | Copepoda |
| --- | $0 / 11$ | $0 \cdot 94$ | $1 / \mathrm{r}$ | 1/0Y | r/or | Crustacea egg |
| $0 / 09$ | $0 / 4$ | $0 / \mathrm{V} 4$ | -19 | ---- | or | Foraminifera |
| --- | $0 \% \%$ | o\%r | -1or | 0101 | $0 \% 0$ | Nauplius |
| 0109 | --- | 011 | --- | --- | --- | Nematoda |
| ---- | \%\% | $0 / 89$ | -/Y | 0.01 | -r | Rotifera |
| --- | 0104 | - | --- | $\cdots$ | --- | Jintinidae |
| $1 / 91$ | O/TH | $f / 0 \wedge$ | $0 / 4$ | 4109 | $0 / 91$ | other items |

جدول ه : درصد فراوانیى پلانكتونهاى گیاهى تغذيه شده بوسيله بحَه خامه ماهى در خَور تختهريز (ITVY)

| آبا | مهٌ | شهر يور | مرداد | اكهلامغنذايى كِياهي |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| --- | \%\% | --- | --- | Amphiprora |
| $19 / \%$ | $\bigcirc \cdot \mathrm{V}$ | 0109 | ory | Amphora |
| --- | - /DF | --- | --- | Bidduphia |
| --- | -19 | --- | 0.91 | Chroococcus |
| $9 / 19$ | $0 / 94$ | $0 / 11$ | -/1V | Cocconcis |
| --- | $\% 10 \mathrm{~V}$ | 0109 | \% 10 | Cosmarium |
| --- | 0101 | 0109 | --- | Cymbella |
| $0 / \mathrm{Tr}$ | 1/19 | 0109 | -/rr | Diatoma |
| -Mt | o/r | --- | 0100 | Gamipylodiscus |
| ---- | $19 / 4$ | --- | --- | Grysigma |
| $0 / 1 \%$ | --- | --- | --- | Leptocylindricus |
| --- | --- | --- | -10 | Macroalgae |
| ---- | 0101 | $0 / 49$ | ra/ | Merismopedia |
| --- | -/1r | orv | $1 / \mathrm{A} 1$ | Microcystis |
| $\mathrm{V} / 00$ | -/Ar | -/rA | ors | Navicula |
| DF/is | oror | -/1A | -/1V | Nitzschia |
| 9/0V | rr/9\% | NHTH | $94 / 01$ | Oscillatoria |
| r//r | $0 / 19$ | - NO | $\bigcirc 1 \circ 0$ | Pelurosigma |
| 1/10 | 9/4A | m/vo | 1/VQ | Phormidium |
| --- | --- | --- | $0 \% \%$ | Planktoneilla |
| --- | $4 / 94$ | --- | --- | Suriella |

جدول 9 ：درصد فراوانی بِلانكتونهأى جانوری تغذيه شده بوسيله بجّه خامه ماهى در خور تختهريز（IYV\＆）

| آبان | هرهر | شهريور | مرداد | ｜＇大امعذإيى جانورىى |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| －－－ | Y／9¢ | －－－ | －－－ | Copepoda |
| －－－ | olg | －／1A | O／My | Crustacea cgg |
| \％\％ 4 | \％／\％ | －－－ | －－－ | Foraminifera |
| －－－ | 1／09 | 0109 | －－－ | Nauplius |
| －－－ | Y／ri | 0109 | 0100 | Nematoda |
| －－－ | live | －／1人 | orr | Rotifera |
| r／ry | $19 / \mathrm{rV}$ | N／$/$ | －－－ | other items |

جدول V：درصد فراوانى بِلانكتونهای گياهى تغذيه شده بوسيله بحه خامه ماهى در خور تياب（IrVf）

| آذر | آبان | م80 | شهريور | مرد150 | تير | ا－قلامغذايكياهي |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $14 \% 0$ | 10\％ 0 | －－－ | $1 / 1$ | －－－ | $0 / \mathrm{TO}$ | Amphora |
| $0 / 01$ |  | －／\％ | \％ 10 | －－－ | or | Chaetocerus |
| －－－ | －－－ | －－－－ | \％／0入 | $0 / 99$ | － 1 | Chroococcus |
| orl | $0 / 0 \wedge$ | －－－ | ory | $0 / 19$ | －／$/$ | Cocconeis |
| －／rV | －／fy | －－－ | o\％y | 0109 | \％\％t | Coscinodiscus |
| l／A | －$N$ Nr | \％\％ | $\bigcirc / 10$ | OHY | $0 / \mathrm{m}$ | Cymbella |
| or | or | －100 | $0 / 9$ | ohy | －$/ \%$ | Diatoma |
| －1／ | $0 / \mathrm{Ma}$ | －－－ | $0 / 49$ | －－－ | $0 / 1$ | Fragilaria |
| $\% 1$ | opr | －－－ | －－－ | －－－－ | －－－ | Grysigma |
| －－－ | －－＿ | －－－ | －－－ | 0.109 | －－－ | Guinardia |
| －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －／Tt | －－－ | Macroalgae |
| －／M9 | －／$/ 1$ | \％ 10 | －／1Y | －－－ | $\bigcirc / 1$ | Meridion |
| －－－－ | －－－ | －＿－ | －－－－－ | －／ra | －\％¢ | Merismopedia |
| －10 | 0104 | $0 / 14$ | \％\％r | －－－ | －／ | Microcystis |
| $\bigcirc / 1 \mathrm{~V}$ | $0 / 19$ | －－－ | －10 | －－－ | －／ | Navicula |
| r／4） | l／rv | \％／or | $1 / \lambda V$ | －／ra | r／r | Nitzschia |
| －－－－ | －＿－ | oloy | －－－ | －\％r | 0100 | Noctiluca |
| Fo／18 | HY／T | N9／00 | VY／90 | 90.48 | Ar／M | Oscillatoria |
| river | i／r | \％／0入 | T／Ta | 0109 | o／or | Pelurosigma |
| －／\A | －－－ | －－＿ | －110 | －TY | $\bigcirc 1$ | Peridinium |
| 0／14 | r／r | \％\％r | －／${ }^{-}$ | I／MY | －／1V | Phormidium |
| －－＿ | －－ | oor | －－－ | －－－－ | －－－ | Prorocentrum |
| \％or | －－－ | \％or | \％ 10 | －－－ | \％10t | Scendesmus |
| Y／AT | r／at | $0 \%$ | －－－ | －－－ | Or | Suriella |

جدول ^: درصد فراوانى یلانكتونهاى جانورى تغذيه شده بوسيله بحه خامه ماهى در خور تياب (IYV\&)

| آذر | آبان | - | شهريور | مرداد | تير | اقلام غذايـي جانورى |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $1 N^{T}$ | Y/1 | - | --- | --- | -- | Cladocera |
| oror | 0101 | - /V9 | $0 / 14$ | --- | O/TV | Copepoda |
| 1/0Y | $11 / 4 v$ | Y/\1 | V/TY | $0 / 41$ | r/M | Crustacea egg |
| - MY | -/MN | \%\% | ---- | --- | --- | Foraminifera |
| -/01 | $0 / 9 \mathrm{~V}$ | -/14 | -/V | -1/4 | \%\%r | Nauplius |
| -\% Y | $0 \% 1$ | olor | \%\%Y | -109 | $0 / 01$ | Nematoda |
| Y/40 | r/rq | Q/VY | N/QN | orl | IN | Rotifera |
| G/VT | V/V | --- | --- | --- | --- | Ostracoda |
| Q/1Y | GVr | -\%\% | O/ry | --- | Y/IV | other items |

صيد خامه ماهيان بزرگَ و مولد در استان هرمزگًان در منطقه جاسك (مشاهدات شخصى) و
 تن ماهيان همراه با شير و قباد و هوور صيد مىگردند. زمان صيد خامه ماهيان بزرگّ و مـولد از اوايل بهار شروع و تا اواسط پاييز ادامه دارد كه در اين محدوده صيد فصلى خامه ماهيان مـولد بطور كمر و بيش در بازار ماهى فروشى نيز يافت مىشوند. همانطور كه نتايج اين تحقيق نيز نشان داد اولين زمان ظهِور بحّه خامه ماهى در منطقه هرمزگان از اواسط بهار شروع مى شد و تا اواخر پإييز ادأمه داشت. زمان صيد خامه ماهيان مولد در منطقه جاسك با زمان ظهور بحه خامه ماهى در خوريات هنطقه هرمزگان هماهنگیى داشته و به نظر مى مرسد كه زمان تخمريزى خامه ماهيان مولد نيز در همين زمان (فروردين تا آبان) باشده، و بعد از أين زمـان تـا فـصل تخمريزى بـعدى هيحگَونه خامه ماهى در صيد منطقه جاسكى مشـاهده نتَـرديد. اطــلاعات بسـيار كـمى در مـورد مههاجرت خامه ماهيان مولد بعد از تخهر يزى تا سال بعد كه فصل تخمريزى فـرا مـىرسد وجـود (Bagarinao, 1994) (دارد خامه ماهى مولد بصورت يك مرحلهأى تخمريزى نمىكند بلكه تخمريزى مـتناوب دأرد و در هــر مـرحـله تـعدادى از تـخمكهاى رسـيده خـود را رهـاسازى مـى كند كـهـ تــييرات طـول و وزن

نمونههاى بحه خامه ماهى صيد شده در مـاههای مـختلف نشـان دهـنده أيـن مـوضوع مـىباشد.
 هاشت. مطالعات انجام شده نشان مىدهد يكى ماهی ماده بطور متوسط در 1 ماه فصل توليد مثل از فروردين تا أبان س/r دفعه تخمر.يزى دأرد و ميانگیين توليد تخهم يكى ماهى ماده در اين مـدت 1/0 ميليون تخم است (1990 , Chen). نتايج بدست آمده نشان دآ كه اونين زمان ظـهور بـچهـ خامه ماهى در خوريات استان هرمزگان از اواسط فروردين شروع شده و تا اواخر آذر ماه اذامـه
 گرگیینى بیه خامه ماهی مشاهده گر ديد كه در اين ميان حداكثر فراوأنى در خور تياب بود و حداقل فراوانى در منطقه جاسكى بود بطوريكه در سه أيستگًاه خور جاسك، كًابريك و حيله رو، در تمام طول مدت بررسى بֶهd خامه ماهى صيد نگگرديد. خور تياب دارای دو پییى فراوانى يكى در مرداد

 مشخصى نبودند. گزارشات در مورد فراوانى بچچه خامه ماهيان در كشورهاى مختلف نشان مى دهد كه در منطقه سيلان بچهه خامه ماهى از اواسط فروردين تا اواخر تير ماه وجود دأرد اما پيكى اصلى آن د, ا, اديبهششت و خرداد ماه است (Bardach et al. , 1972). همچچنين در منطقه جاوه فراوانیى بپٍه خامه ماهى ا; اواسطط اسفند تا اوايلِ خرداد و دوباره از شهريور تا اوايل دى ماه مىباشند كه اوايل مهر تا اواخر آبان بهترين ماههای جمعآورى هستند. در هندوستان 9 ماه أز سال، اواسطط
 سواحل تايلند از اواسط فروردين تا اوايل دى و در ويتنام از اوايل ارديبهشت تا اوايل أذر صيد


در تايوان در تمام طول سال بحچه خامهه ماهى صيد ميگردد اما صيد انبوه از اواسط فروردين تا اواسطط مرداد صورت میگیيرد (Chen 1990) و در كشـور فـيلييـين از اواسـطط اسـفند تـا اواسـط شهريور با پیی فراوانی در اواسط خرداد ميباشد (Bardach et al. , 1972) كه بطور كلى زمان فراوانى بپچه خامه ماهيان در كشور هاي فوق تقريباً با منطقه هر مزگان مطابقت دارد. نتايج بدست
 خامه ماهيان ها كَرم در مناطقى كه عمق أَب بيشتر از يكى متر بود و يا به حالت حوضچچه و پناهگاه كه بستر آنها أز لجن آلى و گّل رسوبى با جلبكى سبز -آبى به شكل يكى شبكه ضخيهم و پتو مانندى در آمده بود،
 مربوط به خور تياب بود با توجه به اينكه خامه ماهيان مولد در نزديكى جزاير كوچکى و صخر ههایى مرجانیى تخمر.يزى مىكنـند (Bagarinao et al., 1986 ; Chen , 1990) و منطقه تياب به عـلت مجاورت با جزاير هرمز و لارك كه قسمتمهايى از دو جزيره صخرهاى مرجانى بوده و داراى آب تميز - شور و شفاف است به نظر مىرسد هنطقه تخمريزى خامه ماهيان مولد باشد. از طرفى خور تياب دارای جــنتلمهای حــرا مـىباشد كـه بـصورت انـبوه قـرار گـرفتنه أست كـه مـنطقه مـناسبي جـهـت نوزادگاهیی بحه خامه ماهيان استِ در منطقه تياب استخرهاى متعدد پرورش ميگّو وجود دارد كه كانالمهاى خروجى آنها به علت تعويض آب استخرها، حاوى مقدار زيادي مواد غذايى مىباشد اين آب حاوى مواد غذايى از طريق خروجى أسـتخرها وارد زهكشهـا شـده و در خـور تـياب تـخليه
 مىكَردند و در آنجا باقى مىمانند. نتايج بدست آمده نشان داد كه در خور چل فقط در دوماه از

 از ساير خورها بود. در منطقه جاسكـ در ايستتَاهههاي مورد بررسى به غير از خور گَرَّينى در ساير ايستگاههها، بچهـ خامه ماههي صيد نتَرديد.

نتايج بدست آمده از بررسى محتويات معده بچه خامه ماهيان نشان داد كه بحچه خامه ماهيان دارایى رزيمم عذأيی پلانكتونى مىباشند. عمدهترين پلانكتونهاى گياهى از خانواده سيانوفيزآسه و
 خـانواده سـيانوفيزآسـه و Nitzschia و Merismopedia و از خـانوأده بـاسيلاريوفيزآسـه

بيشترين فراوانى را داشتند.
 سختپيوتان فراوانى بالاترى داشتند همچچنين همواره مقاديرى مواد هضم شده و ذرات شـن و غيره نيزّ در معده بچچه خامه ماهيان وجود داشته است. لاروهاى خامه ماهيان و نوزادان از حيوانات كـوچكـ و گَياهان مـوجود در سـتون آب تـغذيه مىكنند و جوانترها و بالغين اساساً از جلبكهاى سبز -آبى بستر آب، دياتومهها، ديترتوس و بعضى اوقات از ميگوها و ماهيهاى كوچکى تغذيه مىكنند (Bagarinao , 1986). در همه نقاط جمعأورى بیه خامه ماهيان شورى آب اندازْگیيرى و ثبت گرديد. حداقل شورى كه بجه خامه ماهيان در آن صيد گرديدند ه قسمت در هزار و حداكثر آن ه آه قسمت در هزار بر بود. خامه ماهيان قادرند دامنه وسيعى از تغييرات شورى آب (صفر تا كنـد (Chen , 1990) با توجه به تحمل بالاى بحه خامه ماهيان نسبت به تغييرات شورى آب، شورى آب نمىتواند به عنوان يكى عامل محدود كننده در مناطقى كه بپچه خامه ماهيان مشاهده



 تحمل كنند (Bagarinao , B994). در تمام ايستگاههای مورد بر رسى پس از آنكه دماى آب در آذر ماه زير 19 درجه سانتىگراد رسيد ديگر بحه خامه ماهيان مشاهده نشدند و مبين اين مى باشد كه
 عامل محدود كننده حضور بحه خامه ماهيان در خوريات و مصب مى مباشد

## تشكر و قدر دانى

بدينوسيله از آقايان مـهندس اسـماعيل تـازيكه و احـمد رودبـارى و رضـا پـرويزى يـه خـاطر همكارى در اجرای عمليات صيد بحه خامه ماهى همچچنين خانمر مهندس هايده احمدى و خانمر

مههندس فرشته سراجى كه زحمت شناسايیى پلانكتونها و خانم زهرا روشن كه زحمت تـايپ ايـن مقاله را كشيدهاند و ساير همكاران در مركز تحقيقات شيلاتى درياى عمان كه به نوعى ما را يارى
نمودهاند تشكر و قدردانى مىنمايم.
 آموزش شيلات أيران. FY صفحه.

فروغى فرد، ح.؛ صالحى،ع. ؛ تازيكه، 1.، ITV\&، امكان پرورش خامه ماههى در استخرهأى خاكى و بتونى، گزارش نهايی، مؤسسه تحقيقات و آموزش شيلات أيران. وث صفحه.
تازيكه، ا.؛ صالحى،ع.، ، IrVV. كشت توأم خامه مـاهى و مـيگَوى سـفيد هـندى، گَزارش نـهايی، مؤسسه تحقيقات و آموزش شيلات ايران. هD صفحه.

Bagarinao, T. ; Solis, N.B. ; Villaver, W.R. and Virraluz, A.C. , 1986. Important fish and shrimp fry in Philippine coasty waters, identification, collection and handling. Aquaculture Extension Manual, No.10, 32 P.

Bagarinao, T. 1994. Systematics, distribution, genetics and life history of milkfish, Chanos chanos. Env. Biol. Fish. Vol. 39, pp.33-41.

Bardach, J.E. ; Ryther, J.H. and Mclarney, W.O. , 1972. Aquaculture the farming and husbandry of freshwater and marine organisms. John Wiley \& Sons. pp.313-350.

Biswas, S.P., 1993. Manual of methods in fish biology. South Asian Publishers. pp.65-74.

Chen, L.C. , 1990. Aquaculture in Taiwan. Fishing news books. Oxford. pp.119-138.
Marte, C.L. and Lacanilao, F.J., 1986. Spontaneous maturation and spawning of milk fish in floating net cages. Aquaculture. Vol. 53, pp.155-132.

Ramanathan, S., 1969. A preliminary report on Chanos chanos fry surveys carried out in the brackish water areas of mannar. Puttalam and Negombo. Bull. Fish. Res. Sta. Ceylon. Vol. 2, pp.79-85.

