1. PEMBAGIAN TATA GUNA LAHAN ADAT WEWENGKON ADAT LEBAK CIBEDUG

Masyarakat adat wewengkon Kasepuhan Lebak Cibedug, yang meliputi lima rendangan/ Pengais seperti kasepuhan Lebak Kalahang, Kasepuhan Cinakem, Kasepuhan Cihara, Kasepuhan Cisalak dan Kasepuhan Cibeledug mempunyai ruang tata guna lahan yang sudah di tentukan oleh wewengkon adat seperti :

1. Leuweung Kolot, merupakan hutan yang tidak boleh di rusak
2. Leuweung Titipan yang meliputi punden berundak, gunung nyungcung, batu pistol, Lebak Hariang, Pasir ngeyod. Harus dijaga/dirawat karena merupakan titipan dari leluhur mereka
3. Leuweung tutupan, merupakan sumber mata air
4. Leuweung Cadangan yaitu hutan yang di cadangkan untuk kebutuhan membuat rumah ,kayu bakar Dll.
5. Lahan garapan. Berupa sawah dan kebun yang saat ini merupakan ruang hidup keseharian mereka dan digarap oleh masyarakat adat
6. CATATAN PEMBAGIAN TATA RUANG MENURUT ATUARAN ADAT

Wewengkon adat Lebak Cibedug dengan luas 21o4,4.Ha, Meliputi Lima rendangan sesepuh kampung . dengan pembagian tata ruang yang sudah di tentukan ole aturan adat lebak cibedug,uraian sebagai berikut:

1. Leweng kolot –luas : 251, 650 Ha
2. Leweng titipan – Luas : 474,330, Ha
3. Leweng Cadangan – Luas : 1,099,220.Ha
4. Lahan Garapan -Luas : 275,785. Ha
5. Kampung Lembur- Luas : 3,418 Ha

Jumlah luas.2,104,4. Ha. wewengkon adt lebak cibedug desa. Citorek barat kecamatan cibeber lebak banten.

1. KEANEKA RAGAMAN HAYATI

Jenis ekosistem darat

1. Harimau
2. Babi hutan
3. Rusa
4. Lutung
5. Monyet

Ekosistem Air

1. Sidat
2. Kura-kura
3. Badar
4. POTENSI DAN MANPAAT KEANEKARAGAMAN HAYATI
5. Seperti kerbau ,bermanpat di jual,membajak sawah
6. Kambing bermanpaat dikonsusi dagingnya
7. Ayam bahan konsumsi
8. Ikan-ikan, mujai,ikan mas, lele,lindung,sidat,
9. SUMBER PANGAN KARBOHIDRAT
10. Padi
11. Ubi-Ubian
12. Jagung
13. Sagu
14. PROTEIN
15. Kacang tanah
16. Kacang merah
17. Kacang ijo
18. Kacang Kedelai
19. VITAMIN
20. Bayam
21. Sosin/sawi
22. Labu siem
23. Pare
24. Buah-buahan
25. Jeruk
26. Jambu batu
27. Jambu air
28. Markisa
29. Manggis
30. Nangka
31. KERAJINAN TANGAN AYAMAN
32. Awi bahan baku untuk menbuat Bakul,asepan, sair,dari bambu
33. Rotan bahan baku menbuat Kaneron, Lampit,Rizen, bahan dari rotan
34. Kayu bahan baku untuk membuat Alat Dapur Seperti coet,dulang.mutu,lulupang
35. SUMBER KESEHATAN DAN KECANTIKAN

Tumbuhan Obat obatan seperti Cikur, Kunyit, Laja/Lengkuas,jahe,Serai,Cangkore,arey samay,ceri,cariangkiserehan ,hareues, Arsam /Rumput patimah,kaca piring,buntiris

1. Kecantikan

Bengkuang,Lidah buaya

1. SUMBER REMPAH REMPAH

Cengkeh, Kapol, jahe, sereh, salam, kunyit, Cikur/Kencur, lada hitam, merica

1. SUMBER PENDAPATAN /EKONOMI

Kerajinan tangan, anyaman Boboko, sair, nyiru, Tampah ,Hihid, Gula aren pisang dan buah-buahan

1. SUMBER PAPAN BAHAN BANGUNAN

Puspa, maja, allbasiah , mahoni, manii, huru batu, jurang

1. SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
2. Pengelolaan lahan /bertani
3. Garapan huma/ladang menggarap lahan kering
4. Kerajinan bahan baku rotan dan bambu. Lempit, kaneron, salang, gantungan, nasi,sawed,sair,boboko,nyiru,asepan,hihid
5. Kerajinan dari kayu.dulang, coet, mutu, lulumpang
6. WILAYAH DAN SUNMBER DAYA ALAM
7. Hoe /rotan bahan anyaman
8. Awi/bambu Bilik rumah adat
9. Kayu bahan bangunan adat
10. Patat bahan baku hatep atau atap adat
11. Kiray bahat atap rumah adat
12. ATURAN ADAT TERKAIT PRANATA SOSIAL
13. Judi Tidaboleh di lakukan / dilarang
14. Mabuk mabukan dilarang
15. Bertindak kekerasan dilarang
16. Tidak di perbolehkan makan sambil jalan
17. PENERAPAN HUKUM ADAT
18. Teguran dengan bahasa yang baik sesuai aturan adat
19. Bermusyawarah secara adat
20. Tindakan hukum adat sesuai aturan dan hukum adat yang berlaku