

كه از يك شيوه چند رشتهای استفاده كنند. هيّيک

 براى ديدن تصوير جهانى، به كوششى دسته جـيا جمعى و بـى سابقه نياز استلـي
 ازطريق مطالعات روى فرآيندهاى آب و و نتش آنها
 مشترك بينالمللى نظير برنامه جهانى اقليم و برنامهـ
 است.بيشترمؤسسات ملى وبين المللى درجنبهمهاى
 تغييرات اقليمى تأثير مى كَذارند، و اقيانوسها كـا كه برزمان و الگَوى تغييرات اقليمى تأثير مى كَارنداند،
 طبيعى و مصنوعى و نقش تبادلات بين پوشش

 اقليمى و پيامدهاى آن بر انسان مطالعه مى كنند. علوم مختلف ديترى همحچون علوم دريايى، زمين آين


اجزاى آن فعاليت مى كنند.

## ترازنامسى آب(بيلان):

تعر يف بيلان: برر سى تبادلات آب دريكى محدوده

 محدوده خاص مى شود و در اين محدورده يا يا به مصرف
 از محدوهه خارج مى شود. هدف از برقرارى بيا بيلان،


 آب يا مكان برآورد كمى از منابع آب و و تغييرات اين اين منابع دركنترل و تحت تأثير فعاليتهاى انسانى فراهم مى شود.
محدوده بيلان: ناحيهاى كه آمار و اطلاعات پایه بيلان جمع آورى ومعادله بيلان براى آن بانيان برقار مىشود "محدوده بيلان" گويند. اين محديان آندوه
 مشرف برآن و در مورد خاص بيلان آب زيرزمينى ويا

* منابع آبهاى سطحى و زيرزمينى * مديريت سيلابها و خشكسالىها ** الكَوهاى كشت
** سامانههاى زهكشى اراضى كشاورزى و فاضلاب شهرى وروستايى *

آبيارى و سفرههاى آب زيرزمينى
*
 جنبههاى طراحى و بـر هبر دارى ازسيستمهمهاى منابع آب و تضمين تأمين آب از طريق تعديل دورا درا هاى خشك(كم آبى) و تر(یر آبى) است.




 بهعبارت ديگَر، اطاعلاعات گَذشته ابزارى كليدى را رابراى

 فنون كنونى تحليلهاى هيدرولوروزيكى و مديريـي منابع آب نمى توانددرشراريط وقوع تغييرات اقيليمى بـي به نحو موفقيتآميزى براى ارزيابيى عمر مفيد تأسيسات
 شود. بههر حال با دانش و معلومات امروزى پيش يأي بينى تِانسيل اثرات اقليمى نمى تواند از يكى تخمين فراتر
 مديريت آب را در مقابل تغييرات اقليمى به شكل قابل قبولى مطرح كرد.

تغييراتاقليمى: تايمى دايراي تأثيرات تغييرات اقليمى دايرهاى شكل خواهداندورد.
 كياهى ونحوه كاربرى اراضى تأثير مى يذير يرد و و هم برآن تأثير مى گذارد. تنها وقتى مىتوانيانيم براهميت

 مى شود، يِيشبينىهاى نامطمئن، مطمئن و كاملتر يالر خواهند شد. حل معماى تغييرات اقليمى، مانند كنا كذاشتن اجزاء يك 》اپازل" غول پيكر است. بخشى از
 بدست مى آيند. قطعات بزر كتر را تنها كسانى مى بينند

- آمارهيدرولوثى(آبشناسى) يا آبهاىسطحى:
 آبيارى، آمار سطحح آب در مخازن سدها، دريا آحههاها، تالابهاها،




 ودرورودى ها وخروجى هاى محدودهمهاى مطالعاتى آلى تأسيس تازآمار واطاعاعات آن استفاده شود. - آمار و اطلاعات آبات آباى زيرزمينى (زمين -آبشناسى): براى آبى بدست آوردن آمار و اطلاعات موردنظر در محدوده بيلان وجنا
 وضرورى است.براساس تراكم منابع بمره بردارى آب و وجود رودخانه و زهكش و مناطق تبخيرى
 تغييرات موضعى(منطقه مورد نظر) درسطح سفره


 حفروسفارش مى شود. آمار منابع آبى و ميزان بمرهبردارى سفره آب زيرزمينى: اين عامل اساس تخليه آب زيرزيرمينى استا
 كننده و كنترل ميزان برداشت توسا توسط چاهمها، قنوات و ورياري
 آمار و اطلاعات آب مصرفى زراعى: براى تعيين مقدار نفوذ از آب مصرفى زاراعى به سفره آب زيرزير آمينى، تهيه آمار و اطلاعات مربوط به سطح زيركشت، نير آبير

كشت وميزان آب آبيارى الزامى است. آمارواطلاعات آب مصرفى شرب- بهداشت صنعت: براى تعيين مقدارنفوذحاصل ازآب مصرينى شهرى وصنعتى به سفره آب زيرزمينى لازم آلما است مقدار مصارف مذكوردرصورت امكان به تفكيك تعيين شود.
اطلاعات مربوط به ضرائب هيدروديناميكى سفره: درمحاسبه بيلان براى اندازهگيرى مقدار آب ورودى و خروجى و تغييرات حجم ذخيران ديره سفره آب دستيابى به مقدارضريب انتقال (T)و ضريب ذخيرهيره(S) ضرورى است. اين ضرائب را ازطريق تلمبهكردنه درازمدت چاهماى اكتشافى با بِرْبر ارارى تعيين كرده با

محدوهه يك سفره آب زيرزمينى باشد.


 يك ماهيك فصل،يك سال آبى وياچیندين سال پياپیى شامل سالهاى تر(مرطوب) و خشك ومتوسط


مىتوان محاسبه كرد. ازنظرمديريت اجرايى مخازن

 روشهاى محاسبه عوامل اصلى بيلان إنا آمارثبت شده يارامترهاى مختلف بارش، آب و و هوا و جريان آنات سطحى توسط شبكه ايستگامهاى اسْتاندارد شده اندازْگيرى شده و وزارت نيرو و و سازمان هواشناسى
 منتشر مى كنند. اين آمار و اطاطاعات پايه يعنى آمار
 كيفيت آب رودخانهها، تبخير و....... بايستى مشخص كننده وضعيت آب و هوايى و خصوصيات آبشناسى و زمين آبشناسى محدوده مطالعاتى باشد.

## آمار و اطلاعات كليماتولوزى(هواشناسى): اين

 سالانه شامل بارش، تبخير از تشتك، درجه حرار درت متوسط و درصورت امكان رطوبت نسبى متوسط ماهانه، سرعت وزش باد، ساعات آفتابى و تشعشع است.

> شهرى و روستايى و صنعت حجم آب تخليه شده توسط چاه،قنات :QEX وحشمه
> :QD
> (طبيعى ومصنوعى)
> حجم آب تبخيروتعرق ازسفره آب
> زيرزمينى
> تغييرات حجم ذخيره سفره آب زيرزمينى V
> درمحدوده بيلان.
> برقرارى معادله بيلان مستلزم اندازهگيرى مستقيمه،

$$
\begin{aligned}
& \text { در برخى موارد تخمين عوامل مختلف بيلان است. }
\end{aligned}
$$


: برخى روشه هاى دستيابى به پارامتر هاى بيلان " ا. محاسبه ريزشهاى جوى (P)): ريزشهاى
 دقت اندازهگيرى آن از اهميت ويزهانى

 وجود دارد. براى تعيين بارش متوسط در حوضه
 و واسطهيابى(انترواكسترپلاسيون) بين آنها آنها نقشه
 تيسن و همچحنين تعيين رابطه بارش و ارتفاع استفاده
 بارندگى و حجم كل بارش در يك محدوده مطالعاتى

استفاده از ضخامت لايه آبدار و ضريب قابليت نفوذ(K)

نقشههاى موردنيازبيلان: براى تهيايه بيلان آب
زيرزمينى نقشههاى زير لازم وضرورى است: ا. نقشه موقعيت ايستگامهاى آبهاى سطحى و

## هواشناسى

r. r. نقشه هما باران
r. r. نقشه هم تم تبخير

「 هـ ه. نقشه موقعيت منابع آب منطقه
9. نقشه ايزوپيز
V. V. نقشه نقاط هم عمق
^. . نقشه شبكهبندى چاههای مشاهدهاى به روش
تيسى
9. ا. نقشه هيدروشيمى

- ا. ا. نقشه سنگَ شناسیى
l ا. ا. نقشه تغييرات ضريب
ז I ا. نقشه هاى RT
T ا. نقشه تغييرات عمق سطح آل آب زيرزمينى
معادلات بيلان آب: براساس آنحچه گَفته شد معادله عمومى بيلان آب و بيلان آب زيرزمينى به شكل زير است:
$\mathrm{S}=\mathrm{QUI}+\mathrm{QP}+\mathrm{QR}+\mathrm{QI}+\mathrm{QSW}-\mathrm{QUO}-$ rP+QSI+QUI-E-QSO-QUO-QEX V :P (حوضه آبريز)
برير جانرياى سطحى وارده به محدوده
بيلان QVI: حجم جريانمهاى زيرزمينى وارده به
محدوده بيلان
تبخيروتعرق ازسطح محدوده بيلان E
QSO
ازمحدوده بيلان
QUO محدوده بيلان :S (سدهايامخازن آب زيرزمينى) :QP : حج : حجم آب نفوذيافته ازجريانه هاى سطحى حجم آب نفوذيافته از آبيارى زمينهاى
كشاورزى وباغات

حجم آب نفوذيافته ازطريق چس آبهاى :QSW

گیاهان است. براى محاسبه تبخير از سطح درياچچهها يا بر كهها و مخازن آب سطحى از روشهايى مانـي

 در نقاط مختلف اندازهگيرى مىشود تبخير است كه با استفاده از تشتكىها و اعمال ضرايب بهشكل زير است: EO=CE E: تبخيراندازه گيرى شده در تشتک تبخير :C ضريب تبديل :EO تبخير از سطح مخازن آب اندازه C تابع عواملى است از قبيل نوع تشتك، وضع آب وهوا، محل نصب و ماههاى مختلف آلف سال بوده، مقدار متوسط سالانه آن براى تبخيرسنجهاى متدالد در ايران V/• است كه درماهها و مناطق مختلف كشور
 همچحنين محاسبه تبخير از طريق فرمولهاى تجربى گوناگونى كه نياز به اطالاعات گسترده دارد در مناطقى كه ايستگاهمایى سينوپتيك مجهز دارد امكانپیيراست.
f. F. محاسبه نفوذ از بارندگى(QP) و تبخير واقعى(Er) : براى محاسبه ومشخص كردن نفوذ،روان آب وتبخيرواقىى ازبارندگى درارتناع ارتاعات ودشتها ازمعادله بيلان هيدرو كليماتولوزى استفاده E: مى P=E.R.I P بارش درسطح حوضه تبخيرواقعى) ميليمتر) : روان آب(ميليمتر) : مفوذ (ميليمتر)) براى برقرارى بيلان هيدرو كليمانوانولوزى روشهاى تجربى وجود دارد، ازجمله روش تران ترونت R R THORNTHWAITE). - محاسبه يا رواناب دربيلان آبهاى زيرزمينى: * باستفاده ازهيدروگراف يعنى نمودار يا منحنى اینى يا گرافى كه تغييرات مقدار (كمى) آب را نسبت بان به زمان نشان مىدهد مىتوان ميزان R يا رواناب را بدست

تهيه اين نقشههاى موضوعى كه طرحهای مختلف آبى را در حوضههاى آبريز مختلف و مجاور نشان مىدهد، راه حلهای گاى گوناگون را در مسايل و مشكلات طرحها از از قبيل ميزان تخصيص واضحتر كرده و ديد كلان و روشنترى برا به مديران آب براى تصميمگیيرى ارايه مىدهد. بان را كامل كردن بانك اطلاعات منابع آب واستفاده ازسيستمهای اطلاعات جغرافيايى امكان دستيابى به راه راه حل بهينه بيشتر مى شود و در ساير موارد كاربردي ابی نيز
 بيلان منابع آب و......داراى اهميت است.

را محاسبه كرد. بارانسنجهايى كه براى اندازهگيرى بهكار میروند، بهدليل اثر وزش بار باد و مقدارى از باران كه در فاصله زمانى ريزش و انداز انـاز مى شود نياز به ضرايب و تصحيحاتى دار دارد.براى محاسبـه بيلانهاى آبى متوسط، مشاهدات زات زمان طولانى مربوط به بارش(حدودهז


## r. محاسبه جر يانهاى سطحى(QSI) و(QSO):

 منظور از جريانهاى سطحى مجموع آبهاى جارى حاصل از بارش، ذوب برف و يا حتى چشمهوهايى آبسنجى(هيدرومترى) مقدار آب سطحى رودخانهاهناى دائمى يافصلى و يا حتى مسيلها ها بهصورت مرتب به شكل مستقيم و يا با استفاده از نصب اشل و ليمينگراف آمار و اطلاعات بهصورت روزانه، ماهانه و سالانه اندازهگيرى مىشود، در مواردى با با استفاده از فرمولهاى تجربى و روشهاى مار مختلف آمارى و........ به
 مورد استفاده فرمول زير كه به فرمول مانينگ معروف A: زبرى بستر ( $)$ : سطح مقطع رودخانه : شعاع هيدروليكى (خارج : R=A/P ( S قسمت مساحت ومحيط ترشده بسترو
 r. محاسبه تبخير (E): تبخير به شكل ها هاى مختلفى از آبهاى محدوده بيلان صورت مى پذيرد. قسمت عمده آن، ناشى از ريزشهان آن جوى در سطح حوضه آبريز بوده يك قسمت ديگَر آن مربوط به تبخير ور و تعرق

1-Biogeochiemical
2- Hydrogeology
3- Hydrometri
4- Pizometri
5- Pumpage
6- Hydrochimestery

