**ВОДОРОСТІ**

**Загальна характеристика.** Водорості — велика група найдавніших рослин. Будова їхнього тіла і розміри характеризуються значною різноманітністю. Існують одноклітинні, багатоклітинні і колоніальні форми мікроскопічних розмірів (від тисячних часток міліметра), а також форми з різною будовою слані, що досягають 30—45 м.

***Водорості*** — єдина група організмів, серед яких зустрічаються прокаріоти (синьозелені) і еукаріоти (решта відділів). В ядрах еукаріотних водоростей виявлені структури, властиві ядрам інших еукаріотів: оболонки, ядерний сік, ядерця, хромосоми.

*Загальною ознакою всіх водоростей* є наявність хлорофілу. Крім хлорофілу водорості можуть містити й інші пігменти (фікоціан, фікоеритрин, каротин, ксантофіл, фікосантин). Щ пігменти надають водоростям червоного, бурого, жовто-зеленого кольору, маскуючи основний зелений. Наявність пігментів у клітинах водоростей забезпечує автотрофний тип живлення. Проте багато водоростей здатні за певних умов переходити на
гетеротрофне живлення (евгленові — в темряві) або поєднувати його з
фотосинтезом (міксотрофний тип живлення).

Кількість видів водоростей перевищує 40 тис. Проте класифікація їх не
завершена, оскільки не всі форми достатньо вивчені. У нашій країні
прийнято поділяти водорості на 10 відділів: синьозелені, пірофітові,
золотисті, діатомові, жовтозелені, бурі, червоні, евгленові, зелені,
харові. Найбільшу кількість видів налічують зелені (13—20 тис.) і
діатомові (10 тис.) водорості.

Поділ водоростей на відділи збігається зазвичай з їхнім забарвленням,
яке, як правило, пов’язане з особливостями будови клітин і слані.

Будова, склад і властивості клітинних компонентів водоростей
характеризуються великою різноманітністю. У процесі еволюції природний добір зберіг найперспективніші форми, в тому числі такий тип клітинної організації, який дав змогу рослинам перейти до наземного способу життя.

Розмноження водоростей буває вегетативним, безстатевим (за допомогою спор) і статевим. У одного й того самого виду залежно від умов і пори року способи розмноження різні. При цьому спостерігається зміна ядерних фаз — гаплоїдної і диплоїдної.

Сприятливими умовами для зростання водоростей є наявність світла, джерел вуглецю та мінеральних солей, а основним середовищем життя для них є вода. Значний вплив на життя водоростей мають температура, солоність води тощо.

За місцем зростання водорості поділяють на дві великі групи: ті, що
живуть у водоймах, та ті, що живуть поза водоймами. Серед тих, що живуть
у водоймах, виділяють такі екологічні групи: планктон — дуже дрібні
водорості, які знаходяться в товщі води у завислому стані
(хламідомонада, вольвокс, пандорина, мікроцистіс); бентос — водорості, що живуть на дні водойм (харові, багато діатомових); перифітон — водорості, якими обростають підводні предмети або вищі рослини водойм (кладофора, червоні та бурі водорості морів). Населяють водорості і гарячі джерела, а також водойми з підвищеною концентрацією солей.

Водорості, що живуть поза водоймами, також поділяють на групи: **грунтові (едафітон)** — живуть у грунті або на грунті (ботридій, деякі вошерії), у грунті живе понад 700 видів водоростей з різних відділів; **наземні (аерофітон)** — на корі дерев, на скелях (трентеполія, плеврокок).

Багато водоростей вступають у симбіотичні зв’язки з іншими представниками рослинного й тваринного світу. Особливе місце тут
належить симбіозу водоростей з грибами. У цьому симбіозі виникає така біологічна єдність двох організмів, що призводить до появи третього — лишайника, який відрізняється і від першого, і від другого.

**Зелені водорості**. Ознайомимося з представниками відділу зелених
водоростей, розглянувши з одноклітинних хламідомонаду, плеврокок і
хлорелу, з багатоклітинних нитчастих — улотрикс і спірогіру.

**Хламідомонада** — мікроскопічна одноклітинна водорість грушоподібної або овальної форми. Поверхня клітини вкрита прозорою безбарвною пектиновою оболонкою. На передньому кінці тіла оболонка утворює невелике випинання — носик, від якого відходять два джгутики. За допомогою цих джгутиків водорість рухається. Всю внутрішню частину клітини займає цитоплазма з великим чашоподібним хлоропластом (хроматофором) зеленого кольору. В нижній потовщеній частині хлоропласта розміщений кулястий піреноїд (зона, де найактивніше синтезуються й нагромаджуються поживні речовини), який містить багато білків і оточений зернами крохмалю. На верхній частині хроматофора знаходиться добре помітне червоне вічко, насичене каротином. Функція його невідома. В заглибині хроматофора розміщене велике кулясте ядро з добре помітним ядерцем. Спереду біля основи джгутиків розміщені дві пульсівні вакуолі.

Хламідомонади розмножуються статевим і безстатевим шляхом. При
безстатевому розмноженні клітина втрачає джгутики, її ядро, хлоропласт і цитоплазма Діляться на 4 (рідше 8) клітин — зооспор. У кожної дочірньої клітини виростає по 2 джгутики, оболонка материнської клітини руйнується і зооспори виходять у воду. У такий спосіб водорості розмножуються дуже швидко. Уже через добу дочірні клітини знов діляться.

При статевому розмноженні в материнській клітині утворюються гамети. Вони подібні до зооспор, однак кількість значно більша — 32 або 64 в одній клітині. Після дозрівання гамети виходять з материнської клітини іпопарно з’єднуються, утворюючи зиготу. Вона вкривається захисною оболонкою і переходить у стан спокою. Через який час зигота виходить з оболонки і ділиться мейотично з утворенням 4 гаплоїдних зооспор. Хламідомонади живуть у невеликих, дуже забруднених водоймах, що добре
прогріваються (калюжі, стічні канави). У таких водоймах вони дуже швидко розмножуються і спричинюють «цвітіння» води. Оскільки поряд з автотрофним способом живлення клітини хламідомонад поглинають розчинені органічні речовини, вони тим самим сприяють процесу очищення забрудненої води (самоочищенню). Цей процес можна спостерігати у відстійниках, очисних спорудах міської каналізації. Уже через кілька днів після чергового викидання стічних вод водойма
очищається. Вода стає чистою і прозорою до дна. Водоростей — активних санітарів — уже немає в товщі води, їхні зиготи опустились на дно і там «відпочивають» до чергового забруднення, яке знов їх активізує.

**Плеврокок** — мікроскопічна одноклітинна наземна водорість без джгутиків. Під щільною безбарвною оболонкою клітини знаходяться цитоплазма, ядро і пластинчастий хлоропласт. Зазвичай клітини поєднані в групи по 4—6 і більше у вигляді пакетів, іноді утворюють короткі нитки. Пакети можуть розпадатися на окремі клітини» кожна з них існує самостійно і швидко починає ділитися.

Клітини плеврокока діляться в двох взаємно перпендикулярних напрямках, утворюючи нові пакети. Статевого розмноження немає, зооспори не утворюються. Поселяється плеврокок на корі старих дерев, особливо на північному боці на землі в сирих місцях, на стінках глиняних горщиків з кімнатними рослинами, утворюючи на них разом з іншими водоростями зелений наліт. Плеврокок входить до складу слані багатьох лишайників.

**Хлорела** — одноклітинна зелена водорість, має вигляд мікроскопічної
нерухомої (без джгутиків) кульки до 15 мкм у діаметрі. Зовні клітини
вкриті твердою двоконтурною оболонкою целюлозної природи. В цитоплазмі міститься один чашоподібний хлоропласт з одним піреноїдом у потовщеній його частині. Ядро одне, однак у живій клітині без спеціальної обробки його не видно.

Розмножується лише нестатевим шляхом. При цьому в материнській клітині утворюється 4—8 апланоспор, які через розрив оболонки виходять у воду й набувають вигляду дорослої особини. Хлорела невибаглива до умов існування і здатна до інтенсивного розмноження, тому зустрічається всюди: у прісних водоймах, морях і грунті. Вона може вступати у симбіоз з різними організмами, входить до складу лишайників.

Клітина хлорели — зручний об’єкт для різних досліджень. Хлорела —
основний об’єкт масового культивування водоростей для практичного
використання в різних напрямах. Значну роль у формуванні підвищеного інтересу до неї відіграв її хімічний склад. У перерахунку на суху речовину хлорела містить повноцінних білків 40 % і більше, ліпідів — до 20 %, вуглеводів — до 35 %, зольних речовин — до 10 %. Є вітаміни групи В, аскорбінова кислота (віт. С) і філохінони (віт. К). Знайдено речовину, яка має антибіотичну активність — «хлорелін». У деяких країнах хлорелу використовують у їжу після спеціальної обробки, Що поліпшує її засвоєння. Для споживання використовують свіжу біомасу хлорели або спеціальну пасту з неї.

Крім одноклітинних форм до відділу зелених водоростей належать і
багатоклітинні нитчасті. Форма їхнього тіла має вигляд простих або
розгалужених ниток, що безперервно ростуть у довжину в результаті поділу клітин упоперек. Найтиповішими представниками нитчастих водоростей є улотрикс і спірогіра.

Улотрикс дуже поширений у річках, живе, прикріплюючись до підводних предметів, утворюючи яскраво-зелені обростання. Баговиння улотрикса складається з нерозгалужених ниток різної довжини, які на початку росту прикріплюються до субстрату безбарвною видовженою клітиною — ризоїдом. Клітини ниток циліндричні або бочкоподібні, короткі. Кожна клітина має ядро, пристінний хлоропласт у вигляді неповного кільця і один або кілька піреноїдів.

Розмноження вегетативне, безстатеве і статеве. При вегетативному
розмноженні нитка улотрикса розпадається на короткі сегменти, кожний з
яких росте, утворюючи нову нитку.

Безстатеве розмноження здійснюється за допомогою зооспор, які формуються в клітинах. Зооспори — яйце або грушоподібні клітини з чотирма джгутиками на передньому кінці, червоним вічком і двома пульсівними вакуолями. Кожна зооспора, вийшовши назовні, через деякий час прикріплюється до субстрату і проростає в дорослу особину.

При статевому розмноженні в клітинах нитки формуються гамети, подібні до зооспор, однак лише з двома джгутиками. Гамет у кожній клітині більше, ніж зооспор. З’єднуючись попарно, гамети однієї й тієї самої або частіше різних ниток утворюють зиготу. Вона залишається рухливою недовго, скоро осідає на дно водойми, втрачає джгутики і вкривається товстою оболонкою, що захищає її від несприятливих умов. Під час проростання зиготи відбувається редукційний поділ з утворенням 4—16 гаплоїдних особин.

**Спірогіра** — одна з найпоширеніших зелених нитчастих водоростей у
прісноводних басейнах. Довгі нитки слані утворюють сплетення (баговиння)
яскраво-зеленого кольору, до субстрату вони не прикріплюються і вільно
плавають у воді.

Нитки спірогіри завдовжки від кількох міліметрів до 810 см не галузяться і складаються з одного ряду однакових видовжених циліндричних клітин. Кожна клітина має двошарову оболонку, яка зовні вкрита слизовим чохлом. Внутрішній шар оболонки складається з целюлози, зовнішній — з пектинових речовин. Целюлозна оболонка оточує цитоплазму, в якій розміщені спіральне закручені зелені стрічкоподібні хлоропласти з численними піреноїдами. Велике ядро з добре помітним ядерцем розміщене в
центральній частині клітини, оточене шаром цитоплазми, який сполучений з
пристінним шаром тяжами. Проміжки між тяжами заповнені вакуолями.

Спірогіра розмножується вегетативне і статевим шляхом, спор вона ніколи
не утворює. Вегетативне розмноження відбувається в разі випадкового
розриву ниток або розпадання її на окремі клітини за несприятливих умов.
З кожної частини нитки або окремої клітини утворюються нові особини
поділом клітин.

Статеве розмноження здійснюється кон’югацією. При цьому дві нитки, зовні подібні, зближуються. З клітин ниток, розміщених одна навпроти одної,
утворюються вирости. При стиканні цих виростів перегородки їх зникають і
вміст «чоловічої» клітини переливається в «жіночу». В результаті цього
злиття утворюється зигота, яка вкривається товстою оболонкою і після
певного періоду спокою проростає. При цьому вона ділиться мейозом,
утворюючи чотири гаплоїдні клітини. Три з них — дрібні — відмирають, а
одна — велика — разом із вмістом зиготи утворює проросток нової особини,
який дає початок новій нитці.

**Відділ Бурі водорості.** Серед них можна спостерігати і
мікроскопічні нитчасті організми, і гіганти, що сягають 30—50 м
завдовжки (наприклад, макроцистіс). Бурих водоростей існує близько 1500
видів; це фітобентос переважно холодних морів та океанів усього світу,
заселяють мілководдя, але зустрічаються і далеко від берегів. У Чорному
морі біля берегів України трапляються такі бурі водорості, як диктіота,
цистпозира. За зовнішнім виглядом бурі водорості можуть нагадувати
кущики, гіллясті шнури. Крім хлорофілу вони містять пігмент фукоксантин
(бурий). Піреноїдів немає. Це найорганізованіший відділ водоростей.
Талом у багатьох видів диференційований на різні тканини (асиміляційна,
запаслива та механічна тканини з потовщеними стінками). Бурі водорості
утворюють підводні «луки» та величезну кількість біомаси. Наприклад, це
всім відома морська капуста, або ламінарія. Найскладніше організованими
серед бурих водоростей є саргасуми. Ці багаторічні водорості живуть
компактно в Атлантичному океані (Саргасове море). Саме тут нереститься
вугор.

Вегетативне розмноження відбувається частинками талому; безстатеве — зооспорами, у деяких спорами особливої будови; статеве — сперматозоїдами та яйцеклітинами.

**Червоні водорості** (близько 4000 видів) — багато в чому подібні до бурих. Сучасна наука виділяє їх із загальної групи водоростей в окреме
підцарство, зважаючи на те, що вони мають надто своєрідні форми
спороношення і статевого розмноження. В їхньому життєвому циклі
змінюється три покоління, а не два, як в інших рослин. Рухливих стадій у
циклі розвитку немає. Більшість червоних водоростей — дводомні рослини.
Агар-агар — це речовина, яку виробляють з багрянкового крохмалю,
продукту фотосинтезу червоних водоростей. У Чорному морі зростає церамій
червоний, якого хвилями викидає на берег під час шторму.

Роль водоростей у природі. Водорості — планктонні і бентосні, наземні й грунтові — відіграють важливу роль у природі. Разом з іншими водяними
рослинами вони виробляють близько 80 % усієї маси органічних речовин, що
утворюються на Землі. Серед них найпродуктивнішими є планктонні завдяки
своїй здатності швидко розмножуватись.

Наземні водорості часто виступають у ролі піонерів рослинності,
поселяючись на безплідних ділянках суші: скелях, пісках. У симбіозі з
грибами водорості утворюють своєрідні організми — лишайники.

Водорості — одні з найдавніших організмів, що населяють нашу планету. Від них виникли наземні рослини. Збагативши атмосферу киснем, вони зумовили можливість існування різноманітного світу тварин і сприяли
розвитку аеробних бактерій. Завдяки їхній діяльності в атмосфері
з’явився озоновий екран, який захищає Землю від радіаційного
випромінювання. Органічні речовини, які створюють водорості в процесі
фотосинтезу, стають їжею для бактерій і тварин, зокрема риб.

Водорості беруть участь у колообігу речовин у природі, в поліпшенні
газового режиму водойм та утворенні відкладів сапропелю (органічного
мулу). Зарості великих водоростей є укриттям для розмноження багатьох
побережних тварин і дрібних водоростей. З водоростей утворились потужні
поклади гірських порід: у крейдяних породах 95 % становлять рештки
оболонок деяких золотистих водоростей, діатоміти на 50—80 % складаються
з панцирів діатомових водоростей.

Рифи в морях і океанах також формуються за участю водоростей. Так, у рифах островів Фіджі в Тихому океані водоростей майже в 3 рази більше,
ніж коралів.

**Значення водоростей у народному господарстві**. Водорості широко
використовують у народному господарстві. Багато з них людина здавна
використовувала в їжу (ламінарію, порфіру), на корм худобі, як добрива.

Діатоміти використовують у харчовій, хімічній, фармацевтичній
промисловості, будівництві. Бурі водорості є сировиною для добування
альгінатів (солей альгінової кислоти), які застосовують у різних галузях
народного господарства. Так, на основі альгінату натрію виготовляють
клей, який використовують у текстильному виробництві, для проклеювання
паперу, скріплення цементу. Плівки з альгінату натрію, нанесені на
бетонні споруди, метали, верстати, деревину, захищають їх від корозії,
гниття, руйнування.

З червоних водоростей (філофора) добувають агар, який використовують у мікробіології та кондитерській промисловості, із зелених (кладофора, ризоклоніум) виготовляють папір. Деякі види водоростей мають цілющі властивості і використовуються в медицині (ламінарії, лікувальні грязі з синьозеленими водоростями; добування йоду).

Багато водоростей є біоіндикаторами під час санітарнобіологічної оцінки вод або виконують функцію активних санітарів забруднених водойм.

У деяких країнах водорості вирощують у штучних водоймах для промислового виробництва органічних речовин.

Разом з тим водорості можуть мати і негативне значення. Так, у разі
масового розмноження у водоймах вони спричинюють «цвітіння» води,
роблячи її непридатною для використання, забруднюють насосні станції та
водоводи, деякі види вкривають днища суден, буї, погіршуючи їх
експлуатацію.