**Ob-havo** — biror joy yoki hudud at-mosferasidagi meteorologik elementlarning uzuluksiz oʻzgarishlari maj-mui, atmosferaning muayyan tabiiy jarayonlarga bogʻliqholati. Bu jarayonlar atmosferada Quyosh energiyasi oqimi va Yer yuzasining oʻzaro taʼsiridagi fizik jarayonlar natijasida sodir boʻladi. Odatda, O.-h. deganda Yer yuzasidagi O.-h. tushuniladi. Biroq aviatsiya, xalq xoʻjaligi faoliyati rivojlanishi bilan erkin atmosfera O,-h.

si tushunchasi ham tobora kengayib bormokda. Inson faoliyatining barcha jabhalari O.-h. bilan uzviy bogʻliq. O.-h. toʻxtovsiz oʻzgarib turadi. Maʼlum joyning aniq bir vaqtdagi O.-h.si meteorologik elementlar (t-ra, havo namli-gi, bulut, yogʻin mikdori, shamol tezligi va yoʻnalishi, qor boʻroni, moma-qaldiroq, tuman va h.k.) bilan tavsiflanadi. O.-h.da Yerning oʻz oʻqi at-rofidagi harakatiga bogʻliq boʻlgan davriy oʻzgarish, shuningdek, asosan, havo oqimlarining almashinishiga bogʻliq boʻlgan nodavriy keskin oʻzgarishlar sodir boʻlib turadi. Atmosfe-radagi havoning gorizontal harakati vertikal harakatidan bir necha marta katta boʻlishiga qaramay, O.-h.ning oʻzgarishida gorizontal harakat bilan bir vaqtda vertikal harakat ham katta rol oʻynaydi: bulutlarning hosil boʻlishi va yogʻin-sochin miqdori, doʻl hosil boʻlishi, asosan, havoning vertikal harakatiga bogʻliq. Xalq xoʻjaligining qariyb hamma tarmoqlarini O.-h.ning kelgusidagi holati qiziqtiradi (q. [Ob-havoni oldindan aytish](https://uz.wikipedia.org/wiki/Ob-havoni_oldindan_aytish)).

Oʻrta Osiyo hududida yilning sovuq davrida moʻʼtadil kengliklardagi havo frontlarining Gʻarbiy tarmogʻidagi siklonik faoliyati rivojlanadi, bu esa O.q.ning iliqtipini vujudga keltiradi. Arktikadan chiqadigan (sovuq tipidagi O.h.) sovuq havo massalarining bostirib kirishi tez-tez takrorlanib turadi. Arktikadan keladigan sovuq havo massalari koʻpincha haroratning ancha pasayib ketishiga sabab boʻladi, jan. r-nlarda qor qoplami boʻlmasada, sovuq —30, —35° ga yetadi. Bu esa tuproqning muzlashiga va ekinlarni sovuqurib nobud boʻlishiga olib keladi, bahor oxirlarida sovuq havo oqimining bostirib kelishi natijasida harorat keskin pasayib, yerning ustki qatlami muzlaydi, bu esa unib chiqqan ekin nihollari va gullayotgan mevali daraxtlar uchun juda xavflidir. Yogʻinlarning eng koʻp qismi bahor (mart-apr.)da yogʻadi.

Yilning issiq davrida Oʻrta Osiyo hududi havo qattiq isib va qurib ketadigan, kontinental tropik havo shakllanuvchi markaz hisoblanadi. Chek-ka jan. r-nlarda kunduzgi maksimal t-ra 45—50° gacha yetadi, havoning nisbiy namligi 5% boʻldi. O.-h.ning ochiq, quruq va issiq kelishi qumli tuproqlarning qurib ketishiga va shamolda koʻp miqdordagi qizigan changlar havoga koʻtirilib, haroratning yanada or-tishiga sabab boʻladi. Kopetdogʻ togʻ oldi r-nlarida va Gʻarbiy Tyanshanda tez-tez janub tomondan ekinlarni nobud qiluvchi quruq issiq shamol garmsel esadi; Amudaryoning yuqori qismida sovuq havo massasining Turon pastte-kisligi chegarasiga bostirib kirishidan oldin, janubi-gʻarbiy tomondan mahalliy afgʻon shamoli esadi. Havoning nisbiy namligi past boʻlganda yuqori haroratning bevosita taʼsiri natijasida ekinlar soʻliydi va qovjiraydi. Sugʻoriladigan maydonlarda t-ra yuqori boʻlgan (38—40° dan oshmagan) davrda ekinlarning rivojlanishi uchun qulay sharoit vujudga keladi. Atmosfera hodisalarini zamonaviy as-bob-uskunalar (Yer sunʼiy yoʻldoshlari, hisoblash mashinalari, raketalar, ra-diozondlar, samolyotlar va q.k.) yorda-mida oʻrganish, uning kelajak rivo-jini aniklaydigan usullarning tako-millashishiga olib kelmokda (yana q.[Iqlim](https://uz.wikipedia.org/wiki/Iqlim), [Meteorologiya](https://uz.wikipedia.org/wiki/Meteorologiya), [Ob-havo xizmati](https://uz.wikipedia.org/wiki/Ob-havo_xizmati), [Ob-havo xaritalari](https://uz.wikipedia.org/wiki/Ob-havo_xaritalari)).

**Shamol** katta miqyosdagi [gazlar](https://uz.wikipedia.org/wiki/Gaz) oqimidir. [Yerda](https://uz.wikipedia.org/wiki/Yer) shamol massiv [havo](https://uz.wikipedia.org/wiki/Havo) harakatlarida namoyon boʻladi. [Koinotda](https://uz.wikipedia.org/wiki/Koinot) [Quyosh](https://uz.wikipedia.org/wiki/Quyosh) nurlab chiqargan gaz va zarrachalardan iborat [quyosh shamoli](https://uz.wikipedia.org/wiki/Quyosh_shamoli) esadi. [Sayyoralar](https://uz.wikipedia.org/wiki/Sayyora) [atmosferasidan](https://uz.wikipedia.org/wiki/Atmosfera) yengil [kimyoviy unsurlar](https://uz.wikipedia.org/wiki/Kimyoviy_unsur) fazoga uchib chiqib, [sayyoraviy shamolni](https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Sayyoraviy_shamol&action=edit&redlink=1)hosil qiladi. Shamollar ularning [hajmi](https://uz.wikipedia.org/wiki/Hajm), [tezligi](https://uz.wikipedia.org/wiki/Tezlik), sababchi kuchlari, mintaqalar va samaralariga koʻra ajratiladi. [Quyosh tizimimizdagi](https://uz.wikipedia.org/wiki/Quyosh_tizimi) eng kuchli shamollar [Neptun](https://uz.wikipedia.org/wiki/Neptun) va [Saturnda](https://uz.wikipedia.org/wiki/Saturn) esadi.

**Shamol** — atmosferada havoning yer sirtiga nisbatan gorizontal harakati. Harakatning gorizontal tashkil etuvchisi Sh. sifatida tasavvur qilinadi. Baʼzan, gorizontal Sh.ga nisbatan ancha kucheiz vertikal Sh. qam boʻladi. Kuchli vertikal Sh. ayrim hollardagina, mas, konveksiya kuchli taraqqiy etgan bulutlarda yoki togʻlarda — havo togʻ yon bagri boʻylab pastga harakat qilgandagina vujudga keladi. Sh. bosim gorizontal yoʻnalishda notekis tarqalgan paytda atmosferalagi traning har xil boʻlishi oqibatida paydo boʻladi. Sh. tezligi va yoʻnalishi bilan ifodalanadi. Yer yuzasidagi Sh. tezligi maxsus asboblar (mas, anemometr), erkin atmosferada esa ucharshar (radiozond) yordamida aniklanadi. Sh. tezligi m/sek, m/soat, yoʻnalishi esa flyuger, vimpel, shamol konusi va b. yordamida aniklanadi. Sh.ning qaysi tomondan esgani azimut bilan koʻrsatiladi. Sh. yoʻnalishi gradus yoki rumbalar bilan ifodalanadi. 5—8 m/sek tezlikdagi Sh. oʻrtacha, 14 m/sek tezlikdagi Sh. esa kuchli hisoblanadi; 20—25 m/sek tezlikdagi Sh. dovul (shtorm), 30 m/sek tezlikdagi Sh. boʻron (uragan), uning birdaniga 20 m/sek gacha keskin kuchayishi qasirgʻa (shkal) deyiladi. Tropik siklonlarda ayrim qattiq Sh.larning tezligi 100 m/sek gacha yetishi mumkin. Troposferadai yuqori koʻtarilgan sari Sh. tezligi kuchayadi, 8—10 km balandlikda 60—70 m/sek dan xam ortib ketadi. Havo oqimi turbulentligi tufayli har doim Sh. tezligi va yoʻnalishi oʻzgarib turadi. Yer yuzasida baʼzan butunlay Sh. boʻlmay sukunat (shtil) yuz beradi. Sh. tezligi va yoʻnalishi kecha va kunduzga ham boklik. Kechasi Sh. tezligi yer sirtida eng kichik boʻlishi, kunduzi peshindan keyingi paytlarda esa eng yuqori qiymatga erishishi mumkin. Sh.ning yil mobaynidagi tabiati atmosferaning umumiy sirkulyatsiyasiga va maqalliy sharoitiga bogʻliq boʻladi. Mahalliy Sh. oʻsha joyning mahalliy atmosfera sirkulyatsiyasiga, joyning relyefiga va b. omillarga bogʻliq (q. [Mahalliy shamollar](https://uz.wikipedia.org/wiki/Mahalliy_shamollar)).

[Meteorologiyada](https://uz.wikipedia.org/wiki/Meteorologiya) shamollar ularning qattiqligi va yoʻnalishiga (qayerdan esayotganligiga) koʻra ajratiladi. Yengil shamol *shabada*, deyilsa, qattiqlari [boʻron](https://uz.wikipedia.org/wiki/Bo%CA%BBron), [toʻfon](https://uz.wikipedia.org/wiki/To%CA%BBfon) kabi nomlanadi. Shamollar miqyosi turlicha: kichik miqyosli shamollardan ([momaqaldiroq](https://uz.wikipedia.org/wiki/Momaqaldiroq), yer qizishi tufayli) tortib [global](https://uz.wikipedia.org/wiki/Dunyo) darajagacha (quyosh energiyasining turli [iqlim hududlarida](https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Iqlim_hududi&action=edit&redlink=1) turlicha yutilishi sababli). Katta miqyosli atmosfera aylanishining asosiy sabablari [ekvator](https://uz.wikipedia.org/wiki/Ekvator) va [qutblar](https://uz.wikipedia.org/wiki/Qutb) orasidagi harorat farqi va sayyora aylanishi ([Coriolis samarasi](https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Coriolis_samarasi&action=edit&redlink=1)) dir. Qirgʻoq hududlarda [dengiz](https://uz.wikipedia.org/wiki/Dengiz)yoki [okean](https://uz.wikipedia.org/wiki/Okean) shamolga sabab boʻlsa, quruqlik ichkarisida [togʻ](https://uz.wikipedia.org/wiki/Tog%CA%BB), dara va [choʻl](https://uz.wikipedia.org/wiki/Cho%CA%BBl) tarafdagi havolar aylanishidan shamol esishi mumkin.

[Odam](https://uz.wikipedia.org/wiki/Odam) [tamaddunida](https://uz.wikipedia.org/wiki/Tamaddun) shamol [mifologiyani](https://uz.wikipedia.org/wiki/Mifologiya) ilhomlantirgan, [tarixiy](https://uz.wikipedia.org/wiki/Tarix) voqealarga taʼsir etgan, [transport](https://uz.wikipedia.org/wiki/Transport) va [qurol](https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Qurol&action=edit&redlink=1) diapazonini kengaytirgan hamda [energiya manbai](https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Shamol_energiyasi&action=edit&redlink=1) boʻlib xizmat qilgan va qilmoqda. Shamol [kemalar](https://uz.wikipedia.org/wiki/Kema) yelkaniga va [havo sharlariga](https://uz.wikipedia.org/wiki/Havo_shari) puflab, ularni harakatga keltiradi. Lekin kuchli shamol tabiat va xoʻjalikni vayron qiluvchi xavf tugʻdiradi.

Shamol [eroziya](https://uz.wikipedia.org/wiki/Eroziya) sabablaridan biri hamdir, u togʻ-tosh manzaralarini shakllantiradi. Shamol [qum](https://uz.wikipedia.org/wiki/Qum) va [tuproqni](https://uz.wikipedia.org/wiki/Tuproq) koʻchiradi, yongʻinlar maydonini kengaytiradi. Shamol oʻsimliklar urugʻlarini tarqatadi. Sovuq havoda shamol organizmlarni halok qilishi ham mumkin. Shamol tabiiy kuchlardan biridir va tabiat hodisalarida katta ahamiyati bor.

) Tabiat boyliklari orasida suv alohida o'rin tutadi. Chunki barcha tirik jonzotlar hayotining asosiy manbai suvdir. Suvsiz hayot bo’lishi mumkin emas. Hattoki ota bobolarimiz suvni toza saqlashga, undan oqilona foyda¬lanishga alohida e'tibor berganlar.  
Har doim odamlanni suv bilan ta'minlash masalasi muammo bo'lib kelgan. Hattoki, hozirgi paytda ham Gretsiya, Gollandiya, Germaniya, Shveysariya, AQSH va boshqa ko’plab mamlakatlarda ichimlik suvi bilan ta'minlash bosh masaladir.  
Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida va ekologik tanglik bor paytda mustaqil O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tabiatning barcha boyliklari qatori, suv resurslariga ehtiyojlari benihoya katta. Kelajak avlo-dimizning taqdiri, baquvvatligi, sog'ligi obi-hayotimiz bilan bog’liq ekan, demak, ayni shu kunlarda qabul qilinayotgan suv tog’risidagi qonun, qaror va farmonlar, suv boyliklaridan oqilona foydalanish, uni bulg’anish va ifloslanish hamda kamayib ketishidan saqlash ishiga ko'maklashishi lozim. Asosan suv resurslarini huquqiy ekologik muhofaza qilish maqsadida huquqiy ilmiy yo’nalishni kuchaytirish maqsadga muvofiqdir.  
Yuqoridagi talablar hamda suv resurslaridan foydalanish va ularni huquqiy muhofaza qilish, umuman olganda suv resurslari bilan bog’liq barcha muammolar, O'zbekiston Respublikasining "Suv va suvdan foydalanish to’g’risida"gi 1993-yil 6-mayda qabul qilingan qonunida1 o’z aksini topdi.  
O’zbekiston Respublikasining 1993-yil 6-mayda qabul qilingan "Suv va suvdan foydalanish to"g"risida"gi qonunning 3-moddasiga asosan, "Suv O'zbekiston Respublikasining davlat mulki - umummilliy boylik hisobla¬nadi, suvdan oqilona foydalanish lozim bo’ lib, u davlat tomonidan qo’riqlanadi."  
Mazkur qonunning 101-moddasida, yer osti suvlarini muhofaza qilish tartibi ifodalangan.  
Yer osti suvlari chiqarish va undan foydalanish bilan shug’ullanuvchi idoralar suv chiqarilayotgan uchastka va unga tutash hududlarda yer osti suvlariga doir rejimlarga rioya etilishini kuzatib borishlari, shuningdek foydalanilayotgan suvning miqdori va sifatining hisobini yuritishlari shart.  
Basharti foydali qazilmalar konlarini qidirish, ularni o"rganish va ulardan foydalanish bilan bog’liq burg’ilash hamda boshqa kon qidiruv ishlarini bajarish chog'ida yer osti suvlari bor qatlamlar aniqlangan taqdirda, bu haqda tabiatni muhofaza qilish, suv xo'jaligi organlariga ma'lum qilinishi hamda belgilangan tartibda yer osti suvlarini muhofaza qilishga qaratilgan chora-tadbirlar ko’rilishi lozim. Sanoat oqindi suvlarini oqizish uchun qaziladigan quduqlar suvli qatlamlarni ifloslantirish manbaiga aylanishi mumkin bo’lsa, bunday quduqlar qazish hollari man etiladi.  
O’z-o’zidan suv chiqarib, suvi foydalanish uchun yaroqsiz bo'lgan quduqlarga suvni boshqarish uskunalari o'rnatilishi, ular qonunlarda belgilangan tartibda tovxtatib qo’yilishi yoki tugatilishi lozim.  
Sifatli yer osti suvlari to’planadigan manbalar tegrasida qattiq va suyuq chiqindilar to’plash, axlatxonalar bаrpо etish, yer osti suvlarining ifloslanish manbaiga aylanish ehtimoli bo'lgan sanoat, qishloq xjalik obyektlari va boshqa obyektlar qurilishiga yol qo'yilmaydi. Yer osti suvlarini muhofaza qilish chora-tadbirlarini ko’rish, shu jumladan quduqlarni kuzatish tarmog’ini yaratish faoliyati yer osti suvlarining holatiga ta'sir ko'rsatuvchi korxonalar tomonidan amalga oshiriladi.  
Ko’rinib turibdiki, ushbu moddada yer osti suvlarini huquqiy ekologik muhofaza qilishga har tomonlama e'tibor berilgan.  
Yoyinki, xo'jalik faoliyati kichik daryolarning holati va rejimiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi korxonalar, tashkilotlar, muassasalar, dehqon xo'jaliklari suv xo’jaligi, tabiatni muhofaza qilish organlari bilan birgalik-da suvni, uning musaffoligi va sifatini saqlash chora-tadbirlarini ko’rishlari lozim. Kichik daryolarning suvini muhofaza qilish mintaqalari, bu mintaqa-lardagi korxonalar, tashkilotlar, muassasalarning xo’jalik faoliyati rejimi qonunlar bilan belgilanadi.  
Suv manbalarini ifloslanishdan muhofaza qilishning eng yaxshi yo’li markazlashgan suv ta'minotini tashkil qilishdan iborat. Ochiq suv havzalaridan suv olinadigan joyni tanlashda suvning ifloslanmasligi, suv havzasiga yetarli miqdorda suv tushib turishini, suvhavzasi atrofining tef silganligini, qirg’oqning buzilmasligini hisobga olish kerak. Suv olinadigan joyni tanlash har safar murakkab sanitariya masalasi hisoblanadi. Muhimi, suv olinadigan joy oqava suvlar tushadigan joydan va aholi yashaydigan territoriyadan ancha yuqori yerda bo’lishi kerak.  
Ob-hayotdan foydalanishdagi boshboshdoqlik va mas'uliyatsizlik yomon oqibatlarga olib kelishini O’rta Osiyoda tashkil topgan mustaqil davlatlar hamda Qozog’iston Respublikasi melioratsiya va suv xo’jaligi xizmati rahbarlari obdon mulohaza qilib kovrdilar. Bu masalaning aha¬miyati va murakkabliklarini tushinib yetdilar. 1992-yilining 18-fevralida Qozog'iston Respublikasi poytaxti Olmaota shahrida mintaqadagi davlatlararo suv zahiralarini birgalikda boshqarish va muhofaza qilish yuzasidan ahdlashuvga kelishildi. Ahdnoma hujjatini O’rta Osiyo respublikalari hamda Qozog’iston Respublikasi Melioratsiya va suv xovjaligi vazirlari imzoladilar. Hujjatda suv manbalaridan oqilona foydalanishga, suv zahiralarini muhofaza etishda mintaqadagi barcha davlatlar teng huquqli hamda baravar mas'uliyatga ega ekanliklari ko’zda tutildi. Har bir respublika o’z hududida ahdnomaga asosan amal qilish majburiyatlarini oldi.   
Jumladan,ahdlashuvchi tomonlarning manfaatlarini hurmat qilish, suvdan foydalanishda bir-biriga ziyon yetkazmaslik, suvdan foydalanish va uning zahiralarini ifloslantirmaslik haqida Ahdnomada ko’zda tutilgan talablarga og'ishmay amal qilish majburiyatlari nazar-e'tiborda tutiladi, deb kelishib olindi.   
Tomonlar suvni isrof qilmaslik, bu bebaho boylikdan samarali foydalanish xususida, shuningdek, ekologiya muammolari, Orol dengiziga har yili zarur miqdorda suv o'tkazib turish haqida bamaslahat bir fikrga keldilar.1993-yil 6-mayda qabul qilingan O’zbekiston Respublikasining "Suv va suvdan foydalanish to’g’risida"gi qonuni qabul qilinib u suv va suvdan foydalanishga doir munosabatlarni tartibga solishdan, aholi va xalq xojaligi ehtiyojlari uchun suvdan oqilona foydalanishdan, suvni bulg'anish, ifloslanish va kamayib ketishdan saqlashdan, suvning zararli ta'sirini oldini olish va uni bartaraf qilishdan, suv obyektlarining holatini yaxshilashdan, shuningdek suvga doir munosabatlar sohasida korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, dehqon xo'jaliklari va fuqarolarning huquqlarini himoya qilishdan iborat bo’ldi. Mazkur, qonunda birinchi marta yagona davlat suv fondi masalasi ko'rsatib berildi. O’zbekiston Respublikasining yagona davlat suv fondi:daryolar, ko’llar, suv omborlari, boshqa yer usti suv havzalari va suv manbalari, kanal va hovuzlarning suvlaridan; yer osti suvlari va muzliklardan iboratdir. Davlatlararo daryolar - Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon daryosi, Orol dengizi va boshqa suvlardan foydalanish huquqi davlatlararo bitimlarda belgilab beriladi. (4-modda). Shuningdek, qonunda davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining suvga doir munosabatlarni tartibga solish sohasidagi vakolatlari ham aniqko'rsatildi. Jumladan qonunning 5-moddasida O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining suvga doir munosabatlarni tartibga solish sohasidagi vakolat¬lari quyidagicha ko'rsatildi: suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi qonunlarni qabul qilish,ularga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish; suv resurslaridan foydalanish va ularni muhofaza qilishga oid davlat siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilash hamda suv xo'jaligiga oid strategik davlat dasturlarini qabul qilish.  
Suvdan foydalanish huquqi tushunchasi asosan ikki holat bilan ko’proq bog’liq. Birinchidan, u suv huquqining asosiy institutlaridan biri bo'lib, suv va suvdan oqilona foydalanish, uni muhofaza qilish hamda suv bilan bog'liq barcha muammolarni o~z ichiga oladi. Ikkinchidan, suvdan foydalanish va uni muhofaza etish bilan bog'liq bo'lgan suv foydalanuvchichlarning huquq va majburiyatlari bilan bogvliq.   
Asosan suvdan foydalanish huquqi ko'proq suvdan foydalanish huquqini paydo bolishi va bekor bo"lish asoslari bilan ham bog'liqdir.   
Suvdan foydalanish huquqi bir qator prinsiplarga asoslanadi: suv resurslaridan oqilona foydalanish; suv resurslarini muhofaza qilish;  
boshqa barcha tabiat boyliklari bilan chambarchas bog'liqligi; suv resurslari qonunda ko’rsatilgan aniq maqsadlarda foydalanish;   
- suvdan foydalanish davlatning ekologik siyosati bilan bevositabog’liqligi; suvdan foydalanganlik uchun tegishli haq to’lash lozimligi; suv qonunchiligi bilan birga boshqa barcha ekologik qonunlarni o’z vaqtida, kechiktirmay amalga oshirish va bajarish;   
- suvdan foydalanish bilan bog'liq xalqaro shartnomalar va konvensiyalarni o"z vaqtida bajarish va boshqalar.   
O’zbekiston Respublikasi "Suv va suvdan foydalanish to’g’risida"gi qonunning 21-moddasiga kovra: "Suv obyektlari aholining ichimlik suvga bo’lgan ehtiyojlarini, maishiy davolash; kurort, sog’lomlashtirish, hordiq chiqarish va boshqa ehtiyojlarini, qishloq xo’jaligi, sanoat, energetika, transport, baliqchilik xo'jaligi hamda boshqa davlat yoki jamoat ehtiyoj¬larini qondirish uchun qonunlarda ko'zda tutilgan talablar va shartlarga rioya qilingan holda foydalanishga beriladi. Oqindi suvlarni oqizish uchun suv obyektlaridan foydalanishga qonunlarda ko’zda tutilgan hollarda hamda maxsus talablar Va shartlarga rioya qilingan taqdirdagina yo’l qo’yilishi mumkin.Suv obyektlari ayni bir vatda bitta yoki bir nechta maqsadlarda foydalanishga berilishi mumkin. Respublikamiz sharoitida foydalanadigan suv resurslarining asosiy qismi qishloq xo’jaligida sug’orish maqsadlarida ishlatiladi. Uning qismidan esa sanoatda hamda maishiy va kommunal maqsadlarda foydalaniladi. Ana shu har uchala yo’nalish ham yildan-yilga ko'proq suv talab qilmoqda. Natijada regionimizda suv problemasi tobora jiddiy muammo boMib qolmoqda. Bunday sharoitda suvni tejab-tergab ishlatish, uning behuda ketishiga yo’l qo’ymaslik, qaytarma va oqava suvlardan unumli foydalanish, eng muhimi - suv manbalarini ifloslanishdan va ortiqcha minerallanishdan saqlash talab qilinadi.   
Bundan tashqari ushbu qonunning 22-moddasiga asosan, suvdan foydalanish tori ikki xil deb ko’rsatilgan . Suvdan foydalanish va uni muhofaza qilish ustidan davlat nazo-. ratining vazifasi suvdan foydalanish borasida belgilab qo'yilgan tartibi barcha vazirliklar, davlat qo’mitalari va idoralar, mulkchilikning barcha shakllaridagi korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, dehqon xo'jaliklari va fuqarolar rioya qilishlari, suvni muhofaza qilish, suvning zararli ta'sirini oldini olish va bartaraf qilish vazifalarini, suvni hisobga olish qoidalarini, shuningdek suv to’g’risidagi qonunlarda belgilab berilgan boshqa qoidalarni bajarilishini ta'minlashdir. Suvdan foydalanish va uni muhofaza qilish ustidan davlat nazoratini mahalliy hokimiyat va boshqaruv organlari, O’zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo’mitasi, O’zbekiston Respublikasi Sanoatda, konchilikda va kommunal maishiy sektorda ishlarning bexatar olib borilishini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, O’zbekiston Respubli¬kasi Sog’liqni saqlash vazirligi amalga oshiradilar.   
Suvdan foydalanish ustidan idoraviy nazoratni O’zbekiston Respub¬likasi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi, O’zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi organlari amalga oshiradilar. Bundan tashqari, suvdan oqilona foydalanish va uni muhofaza qilish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirishda jamoat birlashmalari, jamoalar va fuqarolarning ishtiroki ahamiyatlidir.Jamoat birlashmalari, jamoalar o’z nizomlariga muvofiq hamda fuqarolar suvdan oqilona foydalanish va uni muhofaza bo’yicha tadbirlarni amalga oshirishda davlat organlariga ko^maklashadilar. Bu tadbirlarni o'tkazishda davlat organlari jamoat birlashmalari, jamoalar va fuqarolar takliflarini hisobga oladilar. Xullas, suv resurslaridan oqilona foydalanish va uni muhofaza etish ustidan davlat boshqaruvi hamda nazoratini olib borish katta ahamiyatga ega btflib, suv resurslari oqilona foydalanishni, tejab-tergash va uni musaffoligini saqlashni hamda har qanday nojo’ya ekologik huquqbuzarliklarni oldini oladi