Mesojedne Biljke

Carnivorous Plants

Seminarski Rad

Sadržaj

1. Uvod………………....................................................................................................3
2. Pasivne Stupice………………………………………………………………….4
   1. Vrčaste Stupice…………………………...………………………………..4
      1. Rod *Heliamphora*……………………………………………………...…..4
      2. Rod *Sarracenia*………………………………………………………..…..5
      3. Rod *Darlingtonia*………………………………………………………...10
      4. Rod *Nepenthes*…………………………………………………………...12
      5. Rod *Cephalotus*…………………………………………………………..17
   2. Stupice Nalik Na Vršu Za Jastoge…………………………………..20
      1. Rod *Genlisea*……………………………………………………………..20
   3. Ljepljive Stupice…………………………………………………………..22
      1. Rod *Byblis*………………………………………………………………..22
      2. Rod *Drosophyllum*……………………………………………………….24
3. Aktivne Stupice………………………………………………………………...26
   1. Ljepljive Stupice…………………………………………………………..26
      1. Rod *Pinguicula*…………………………………………………………..26
      2. Rod *Drosera*……………………………………………………………..29
   2. Stupice S Iznenadnim Zatvaranjem………………………………..33
      1. Rod *Dionaea*……………………………………………………………..33
      2. Rod *Aldrovanda*………………………………………………………….37
   3. Stupice S Usisavanjem…………………………………………………..40
      1. Rod *Utricularia*…………………………………………………………..40
      2. Rod *Polypompholyx*……………………………………………………...42
4. Literatura……………………………………………………………………....44
5. Sažetak…………………………………………………………………………...45
6. Summary………………………………………………………………………….46

**1. Uvod**

Mesojedne (Karnivorne) Biljke Imaju Klorofil, Što Znači Da Su Sposobne Za Fotosintezu - Autotrofne Su, Ali Se Povremeno Hrane Životinjama, Najčešće Kukcima (Kukcojedne Ili Insektivorne Biljke) Jer Žive Na Tlima Siromašnim Mineralnim Tvarima, Posebice Dušikom. Te Biljke Primamljuju Životinje Živahnim Bojama, Mirisom I Lučenjem Nektara. Love Ih, Probavljaju Uz Pomoć Egzoenzima I/ili Bakterija I Zatim Apsorbiraju Produkte Probave. Listovi Su I'm Preobraženi U Različite Oblike Stupica Kojima Hvataju Životinje: Vrčaste Stupice, Stupice S Iznenadnim Zatvaranjem, Ljepljive Stupice, Stupice S Usisavanjem I Stupice Nalik Na Vrše Za Jastoge, Od Čega Su Neke Pasivne (Ne Zahtijevaju Gibanja Da Bi Se Plijen Uhvatio) A Neke Aktivne (Gibaju Se Da Bi Uhvatile Plijen). Između Tipa Stupice I Određene Porodice Ne Postoji Nikakva Veza.

1. **Pasivne Stupice**
   1. **Vrčaste Stupice**
      1. **Rod *Heliamphora***

Vrčeve Ovog Južnoameričkog Roda Oblikuju Zarolani Listovi Spojeni Rubovima I Strukturno Su Najprimitivniji Od Svih Vrčastih Stupica. Neobično Je Da Su Jako Slični S Davno Izumrlim Precima Koji Su Bili Široko Rasprostranjeni Za Vrijeme Njihova Vrhunca, Jer Danas Je Heliamphora Prisutna Na Ograničenom Području, Izolirana Na Nekoliko Udaljenih I Teško Dostupnih Brdovitih Predjela Na Području Gvajane, Venezuele I Brazila. 1839. Sir Roberto Schomburgk Otkrio Je Prvu Vrstu, Heliamphora Nutans (Sl. 1.) Koju Je Imenovao George Bentham. Ime „sunčani Vrčevi“ Nastalo Je Uslijed Zabune Da Heli U Riječi Heliamphora Dolazi Od Grčog Helios = Sunce. Zapravo Ime Potječe Od Grčkih Riječi Helos = Močvara I Amphora = Vrč.

Iako Duljina Vrča Među Vrstama Varira Od 5.5 Do 35 Cm, Osnovna Struktura Ostaje Veoma Slična. Lijevak Se Postepeno Širi Od Baze Prema Gore Većinu Svoje Dužine, Tada Se Nakon Vratu Sličnog Suženja Koje Je Jedva Primjetno U Nekih Vrsta, Cijev Širi U Eliptično Zvono, Čiji Rubovi Se Oštro Dižu Sprijeda Prema Straga Gdje Se Spajaju U Točku Koja Je Okrunjena Kratkim Uspravnim Drškom Koji Nosi Malenu Žličastu Strukturu Koja Predstavlja Vrh Lista.

S Prednje Strane Zvona Rubovi Se Ili Spajaju Odmah, Ili Ostavljaju Uzak Otvor Prije Nego Se Spoje. Ispod Mjesta Spajanja Rubovi Se Šire Prema Van Tvoreći 2 „krila“ Koja Se Nastavljaju Prema Dolje Do Baze. Otvoreni Vrč Brzo Se Napuni Kišnicom Do Otvora Ili, Ako Je Otvor Odsutan, Do Prednjeg Ruba Zvona. Otvor Uspješno Sprečava Bijeg Ili Gubitak Plijena, Istodobno Propuštajući Višak Vode Koja Bi U Suprotnom Mogla Učiniti Vrh Vrča Preteškim. U Viših Vrčolikih Vrsta Prisutan Je I Mali Otvor Dolje Niže S Prednje Strane Vrča Koja Služi Kao Dodatni Odvod.

Unutarnja Površina Vrča Podijeljena Je Na 4 Zasebne Zone. Prva Je Žličica, Koja Je Očito Sredstvo Za Privlačenje Plijena, Zbog Svoje Glatke Konkavne Površine Sa Žlijezdama Koje Luče Nektar. Često Je Blago Nagnuta Naprijed Kako Kiša Ne Bi Isprala Nektar. Druga Zona Uključuje Cijelo Zvono I Malo Ispod Njega. Također Su Tu Prisutne Točkasto Rapoređene Žlijezde Koje Luče Nektar Privlačan Kukcima, Ali Je Druga Zona Prekrivena I Slojem Dlaka Usmjerenih Prema Dolje. One Pružaju Nesigurno Uporište Potencijalnim Žrtvama Koje Će Se, U Pokušaju Da Dođu Do Nektara Iz Žlijezda Ispod, Vjerojatno Poskliznuti I Pasti U Vrč Pun Vode. Treća Zona Je Glatka I Jako Uglačana S Malom Šansom Uporišta. Četvrta, I Posljednja, Zona Naoružana Je Kratkim, Oštrim I Prema Dolje Usmjerenim Dlakama Čija Je Jedina Uloga Zadržati Uhvaćeni Plijen. Vrč Uopće Nema Probavnih Žlijezda I Biljka Se U Potpunosti Oslanja Na Bakterije Koje Razgrađuju Plijen. Tako Oslobođene Hranjive Tvari Rastope Se U Vodi Pa Vrč Apsorbira Otopinu.

/

**Slika 1. Vrsta Heliamphora Nutans**

(Http://en.Wikipedia.Org/wiki/file:kew.Gardens.Pitcher.Plant.Heliamphora.Arp.Jpg)

**2.1.2. Rod *Sarracenia***

Velike Varijacije U Metodama Hvatanja Plijena Unutar Ovog Roda Očituju Se U Jednakom Broju Varijacija U Izgledu Vrča. U Osnovi, List Oblikuje Cijev Tj. Lijevak Koji Je Sa Stražnje Strane Natkriven Nepokretnim Poklopcem Zvanim “kaciga”. Sam Miris Nektara Dovoljno Je Privlačan Da Privuče Kukce Iz Neke Udaljenosti, Ali U Većine Vrsta Nadmašuje Ga Obojenost Vrčeva. Obično Se Vide Grimiznocrvene Ili Kestenjaste Žile Na Gornjem Dijelu Vrča I Kacigi. Žilice Mogu Biti Oskudne I Jednostavno Razgranate, Mrežaste Ili Jako Uočljive, Šireći Se Preko Većine Vanjske Površine, A U Nekih Vrsta I Cijeli Vrč Može Postati Tamnocrven. Neki Oblici (S. Leucophylla) Imaju Bijeli Gornji Dio Vrča I Kacige Istočkan Tamnocrvenom, Često I S Ružičastom Koja Se Prelijeva S Mreže Crvenih Žila Na Bijelo Područje Između, Dok Su Prozirnobijeli Prozori Lažni Izlazi I Kod S. Minor I S. Psittacina. Sarracenia Može Imati Trubaste Vrčeve Dužine Do Jednog Metra, A U Nekih Vrsta Vrčevi Mogu Sadržavati I Više Od Litre Tekućine.

Prvi Zapis Neke Vrste Je Crtež S. Minor Iz 1576., Iako Se Zna Da Je S. Purpurea Puno Prije Toga Morala Biti Poznata Najranijim Naseljenicima Istočne Morske Obale, Mada Se Ona Spominje Tek 1601. William Bartram 1793. U Svom Djelu Spominje Ljepote Vrsta Iz Roda Sarracenia U Cvatu U Divljini I Zanimljivu Strukturu Vrčeva. Smatrao Je Da Oni Služe Za Hvatanje Velikih Količina Kukaca, I Shvatio Da Kratke, Čvrste, Prema Dolje Usmjerene Dlake Služe Za Sprečavanje Plijena Da Pobjegne. Stoga Čudi Što Se Dvoumio Da Li Kukci Razgrađeni I Pomiješani S Tekućinom Služe Za Hranu Ili Potporu, I Što Je Smatrao Da Tekućina U Vrčevima Služi Kao Zaliha U Slučaju Suše. Ipak Je Iz Toga Jasno Da Je Barem Sumnjao Na Mogućnost Karnivorije, I Mogao Bi Biti Prvi U Tome. Više Se O Tome Pričalo Tek U Drugoj Polovici 19. St., Kada Se Jako Počelo Sumnjati Da Je Rod Karnivoran. Ime Sarracenia Prvi Je Upotrijebio Michel Sarrazin, Koji Je Krajem 17. St. Poslao Žive Primjerke J. P. De Tournefortu Koji Je Opisao Vrstu. Linné Je Prihvatio to Ime. Hrvatski Naziv Bio Bi Hunstmanov Rog. Sam Darwin Nije Proveo Nikakva Istraživanja Na Tim Biljkama, Ali 1875. U Djelu Insectivorous Plants Spominje Da Iz Odličnih Opažanja Dvojice Američkih Fizičara I Botaničara Amatera, J. H. Mellichampa I W. M. Canbyja, Postoji Sumnja Da Sarracenia I Darlingtonia Pripadaju Tom Razredu, Iako Se to Ne Može Smatrati Potpuno Dokazanim. Konačan Dokaz, Da Su Tijela Životinja Uhvaćenih U Vrču Probavljena I Apsorbirana Dali Su Eksperimenti Istog Dr. Mellichampa Oko 20 Godina Kasnije.

Većinom Su Nađene U Jugoistočnim Državama Sada, Prvenstveno Na Obalnim Čistinama, Ali Sjeverna Vrsta S. Purpurea Ssp. Purpurea Ide Sjeverno Do Arktičkog Dijela Kanade. Sve Više Su Ugrožene Uslijed Uništavanja Staništa, Urbanizacije, Upotrebe Herbicida, Požara, Trgovine I Dr. Postoje I Neka Mjesta Gdje Su Je Ljudi Unijeli I Gdje Se Udomaćila (Švicarska, Irska, Engleska, Njemačka...). Trajnice Su, I Nastanjuju Vlažne Močvare I Travnate Ravnice, S Kiselim Tlima Od Pijeska I Mahovine Sphagnum. Vole Jaku, Direktnu Sunčevu Svjetlost, Bez Sjene.

U Opisivanju Tipičnog Vrča Koristit Ćemo Vrste Koje Imaju Vrčeve Oblika Trube – S. Flava, S. Oreophila, S. Alata I S. Rubra, Jer Pokazuju Glavne Značajke Koje Su U Ostalih Vrsta Malo Izmijenjene. Najuočljivija Vanjska Značajka Je Trubolika Cijev. Natkrivena Je Sa Stražnje Strane Kacigom U Obliku Poklopca (Operkulum), Poduprtom Kratkim Drškom. Usta, Gdje Nisu Prekinuta Kacigom, Imaju Zaobljeni Rub Tj. Valjak S Nektarom (Peristom). Ravna Struktura – Krilo – Spušta Se S Prednje Strane Vrča Od Dna Valjka S Nektarom Do Baze. Iako U Blisku Povezanost Rodova Sarracenia I Heliamphora Nema Sumnje, Razlike Između Njihovih Vrčeva Su Očite. Dok Kod Vrsta Roda Heliamphora Kraj Lista Ostaje Slobodan, Formirajući Otvoreno Zvono, U Vrsta Roda Sarracenia Je to Isto Područje Podijeljeno Na 2 Dijela. Od Njih, Gornji (Kaciga) Je Ekvivalentan Stražnjem Dijelu Zvona Kod Roda Heliamphora, Dok Su Strane I Prednji Dio Zvona Kod Roda Sarracenia Smotani Prema Van I Formiraju Valjak S Nektarom. Jedno Prednje Krilo U Roda Sarracenia Nastalo Je Fuzijom Dvaju Prvobitnih Krila Koja Su, Kao Ona U Roda Heliamphora, U Predaka Predstavljala Slobodne Rubove Primitivnog Lista Izbačene Preko Brazde Vrča. Na Te Načine Rod Sarracenia Pokazuje Uvjerljivu Evolucijsku Prednost Nad Svojim Srodnikom. Cijela Vanjska Površina Vrča Istočkana Je Žlijezdama Koje Luče Nektar. Prema Vrhu Vrča Postaju Brojnije, A Posebno Su Obilne Na Krilu. Vrsta S. Purpurea Sadrži Značajne Količine Kišnice Unutar Vrča, A I U Ostalima Je Nađena Voda, Što Čudi Jer Kacige Služe Sprečavanju Ulaska Vode.

Unutrašnjost Vrča Uzdužno Je Podijeljena Na Nekoliko Zona, S Različitim Funkcijama. Prvi Je to Uočio Sir Joseph D. Hooker, I Prepoznao 4 Zone Kod S. Purpurea, Na Što Je F. E. Lloyd Dodao Petu. Tu, Petu, Zonu Ima Samo S. Purpurea. Glatka Je, Bez Dlaka I Žlijezda, Ne Obavlja Apsorpciju I Funkcija Joj Je Nepoznata. U Nekih Vrsta (S. Purpurea) Zone Su Jasno Definirane, Dok Se U Drugih Dvije Zone Mogu Spojiti Ili Preklapati. Ipak, Redoslijed I Funkcije Ostaju Prilično Jednake U Svih. Ovdje Će Biti Opisan Vrč Vrste S. Flava (Sl. 2.).

Prva Zona Uključuje Cijelu Unutarnju Površinu Kacige I Dio Drška. Tuda Su Raspršene Žlijezde Koje Luče Nektar, A Između Njih Su Razbacane Kratke, Oštre, Prema Dolje Usmjerene Dlake. Druga Zona Leži Odmah Ispod. Uključuje Donji Dio Drška, Cijeli Valjak S Nektarom I Cijelu Unutarnju Površinu Usta, Približno Do Dubine Od 8 Mm. Žlijezde Koje Luče Nektar Su Vrlo Brojne, Posebno U Valjku S Nektarom I Sa Stražnje Strane Vrča Odmah Ispod Baze Drška, I Te Su Površine Često Vidljivo Mokre, A Kukci Koji Stoje Na Toj Zoni Imaju Slabo Uporište. Kod S. Flava Ova Se Zona Stapa S Trećom, Koja Se Pruža Nekoliko Cm U Dubinu Cijevi. Ima Sjajnu Voštanu Površinu Koja Ne Pruža Uporište Kukcima. Površina Je Prekrivena Mikroskopskim Žlijezdama Koje Su Slične Žlijezdama Koje Luče Nektar Iz Zona Iznad, Ali Ove Luče Sokove S Probavnim Enzimima. To Se Nastavlja I U Četvrtoj Zoni, Koja Ide Do Dna Cijevi, I Obložena Je Dugim, Oštrim, Prema Dolje Usmjerenim Dlakama. U Toj Zoni Stanicama Na Površini Manjka Vodootporna Voštana Kutikula Koja Inače Normalno Prekriva Izložene Epidermske Stanice.

Vrčevi Privlače Puzajuće I Leteće Kukce. Puzajući Su Uglavnom Mravi, Koji Posebno Vole Vrste S. Rubra I S. Minor. Najpopularniji Put Za Njih Je Krilo S Nektarom. Leteći Kukci Mogu Sletjeti Na Bilo Koji Dio Vrča, Jer Je Nektar Dostupan Na Cijeloj Površini Izvana, Iako Je Kaciga Najpopularnije Mjesto Za Slijetanje. Oni Koji Slete Na Cijev Nastoje Se Popeti, Što Je Razumljivo S Obzirom Na Povećanje Količine Nektara Prema Vrhu, A Obojane Žile Bez Sumnje Služe Kao Putokaz. Stoga, Većina Posjetitelja Nastoji Naći Put Do Valjka S Nektarom U Drugoj Zoni. Slično, Kukci Na Kacigi Namamljeni Su U Drugu Zonu, Gdje Nailaze Na Bogate Zalihe Nektara U Blizini Baze Drška. Smatralo Se Da Se Usmjereni Prema Tamo Dlakama Kojima Je Unutarnja Površina Kacige Prekrivena - To Može Biti Istina Za Manji Plijen, Dok Većina Posjetitelja Nema Nekih Većih Poteškoća U Uspinjanju Nego Pri Spuštanju Po Toj Površini.

Jednom Kada Kukac Nađe Put Prema Preobilnom Izvoru Hrane U Drugoj Zoni, Skliska Površina Dovodi Ga U Veliku Opasnost, Jer Dok Hoda Tuda Sigurno Će Izgubiti Uporište. Kada Se to Dogodi, Kukac Se Može Bespomoćno Utapati U Dubinama Vrča, Ili Na Vrijeme Početi Mahati Krilima I Poletjeti, Iako Je Teško Letjeti U Tako Ograničenom Prstoru I Mnogi Kukci Neće Uspjeti. Nema Nikakvog Oslonca Na Voštanim Zidovima Treće Zone Koja Služi Jedino Da Se Žrtva Odskliže U Četvrtu Zonu. Tamo Duge, Prema Dolje Usmjerene Dlake Ometaju Uspinjanje Ali Pomažu Pri Spuštanju, Pa Je Vjerojanost Bijega Nemoguća Jer Su Već Krila I Cijelo Tijelo Zagušeni Tekućinom Koju Luče Žlijezde Iz Treće Zone 3 I Koja Se Skuplja U Bazi Vrča.

Jednom, Kada Je Žrtva U Ćetvrtoj Zoni, Sudbina Joj Je Zapečaćena. Ne Može Pobjeći I Uskoro Će Uginuti. Neki Promatrači Uočili Su Da Su Mnoge Žrtve Savladane I Očito Otrovane, Te Tako Postaju Laki Plijen. U Nedavnim Istraživanjima Iz Hlapljivih Sastojaka Vrča S. Flava Izoliran Je Koniin, Koji Paralizira Kukce. Ipak, Ličinke Komarca Wyeomyia Smithii Žive U Vrču Biljke Sarracenia Purpurea, Dok Odraslim Primjercima Ne Predstavlja Nikakvu Poteškoću Ulijetati I Izlijetati, A I Pauk Misumenops Nepenthicola Također Je Redoviti Podstanar. Vrsta S. Psittacina Za Vrijeme Poplava Lovi I Punoglavce I Male Ribe.

Nakon Smrti Kukca Počinje Probava I Traje Sve Dok Mekani Dijelovi Nisu Razgrađeni I Sve Što Ostane Su Tvrdi Hitinozni Skelet I Krila. U Rodu Sarracenia Je to Obično Kombinirani Proces Koji Uključuje Bakterijsku Razgradnju I Ulogu Kiselina I Enzima Izlučenih Iz Probavnih Žlijezda U Trećoj Zoni. Enzimi Su Invertaza, Proteaza, A Vjerojatno I Amilaza I Lipaza Koji Razgrađuju Proteine Odnosno Ugljikohidrate I Masti.

Bakterije Nisu Nađene U Zatvorenim Vrčevima. One Se Unose Naknadno, Većinom S Tijelima Samih Žrtava. U Uvjetima Bez Bakterija, I Sami Probavni Sokovi Sposobni Su Razgraditi Tijela Žrtvi. Suprotno, I Same Bakterije to Mogu, Ali U Kombinaciji Je Proces Puno Brži I Učinkovitiji. U Razgrađenom Stanju Hranjive Tvari Vrč Lako Apsorbira. To Se Odvija Na Dnu Cijevi, U Četvrtoj Zoni, Gdje Površinske Stanice Nemaju Voštanu Kutikulu. Prema Tome, Ne Postoji Ništa Da Onemogući Prijenos Hranjive Otopine U Biljni Sok Tih Epidermskih Stanica Pomoću Difuzije, A Time I U Provodni Sustav.

Kada Su Meki Dijelovi Žrtve Probavljeni, Preostali Skelet Postaje Krhak U Odsutnosti Potpornog Tkiva. Kako Se Vrč Puni, Te Ljuske Se Zdrobe I Zbiju Uslijed Težine Tijela Iznad, Što Se Lijepo Može Vidjeti U Dobro Napunjenom Vrču Vrste S. Flava Kad Se Uzdužno Prereže Na Kraju Sezone. Na Taj Način Velika Klopka Te Vrste Potpno Je Sposobna Za Hvatanje Na Tisuće Kukaca Tijekom Života.

/

**Slika 2. Vrsta Sarracenia Flava**

(Http://vizi-Husevonoveny.Hu/nagykepek/sarracenia Flava.Jpg)

**2.1.3. Rod *Darlingtonia***

Vrč Vrsta Iz Darlingtonia, S Proširenom “kacigom” I Rascijepljenim „jezikom” Nalikuje Žutozelenoj Kobri Spremnoj Za Napad (Odatle Engleski Naziv “cobra Lily”). Otkrivena Je Blizu Mt. Shasta U Kaliforniji 1841. Godine (J. D. Brackenridge) A Vrstu Je Opisao John Torrey 1853. I Nazvao Po Svom Prijatelju Dr. Williamu Darlingtonu. Samo Je Jedna Vrsta Tog Sjevernoameričkog Roda, Darlingtonia Californica (Sl. 3.), Rasprostranjena U Oregonu I Kaliforniji. Raste U Planinskim Predjelima, U Tresetnim Močvarama Kroz Koje Neprestano Teče Hladna Voda Jer Korijen Treba Biti Na Hladnijoj Temperaturi Nego Ostatak Biljke.

Vrčevi Dugi 10 – 75 Cm Uzdižu Se U Terminalnu Rozetu Iz Rizoma. Cijev Se Postepeno Širi Prema Gore Savijajući Se Pri Vrhu Gdje Je Napuhnuta I Čini Krov U Obliku „kacige” Koji Je Išaran Areolama. Odmah Ispod Centralno Su Smještena Eliptična Usta. S Prednje Strane Vrča Spušta Se Krilo Koje Završava U Unutrašnjem Kutu Usta. S Krajnjeg Vanjskog Kuta Usta Visi Rascijepljen „jezik” Nazvan „riblji Rep”. Rubovi Usta Zarolani Su Prema Unutra Formirajući Valjak S Nektarom. Vrč Je Svinut Cijelom Dužinom Jednim Kompletnim Polu-Okretom Što Je Vidljivo Uvijanjem Krila, Češće U Smjeru Obratnom Od Kazaljke Na Satu. To Osigurava Da Su Usta I Jezik Otvoreni Prema Van, Što Povećava Šanse Privlačenja Plijena.

Cijela Vanjska Površina Vrča Prekrivena Je Malim Žlijezdama Koje Luče Nektar. Najbrojnije Su Na Krilu I „ribljem Repu” – Glavnom Mamcu Za Plijen, A Najobilnije U Valjku S Nektarom. U Unutrašnjosti Vrča Mnogo Ih Je Ispod Valjka a Nešto Rjeđe Su U Kacigi Gdje Su Pomiješane S Oštrim Dlakama Usmjerenima Prema Dolje. U Stražnjem Dijelu Kacige I Središnjem Dijelu Cijevi Nema Žlijezda Ni Dlaka, Nego Je to Područje Glatko I Pruža Slabo Uporište Kukcima. Donji Dio Cijevi Prekriven Je Dugim, Tankim, Ne Tako Oštrim, Prema Dolje Usmjerenim Dlakama. To Je Također Zona Bez Žlijezda I Probavnih Enzima, Ali Voda Prolati Kroz Stijenke Pa Je Ima Na Dnu Vrča.

Kukci Mogu Ući U Vrč Na Više Načina. Svijetlo Obojan „riblji Rep” I'm Je Prostor Za Odmor I Hranjenje, A Uspinjući Se Njime Uđu Direktno Kroz Usta U Valjak Ispunjen Nektarom. Drugi Će Sletjeti Na Kacigu I Tijekom Potrage Za Hranom Otkriti Isti Obilni Izvor Nektara, Dok Će Neki Sletjeti Na Cijev I Biti Privučeni Na Isto Mjesto Vođeni Krilom, Koje Predstavlja Glavni Put Mravima Koji Se Uspinju Njime Kako Bi Došli Od Tla Do Valjka S Nekarom.

Jednom Kad Dođu Do Valjka S Nektarom, Kukci Su Već Zarobljeni U Vrču, A Opasno Je Kada Dođu U Područje Kacige. Oni Nemirni Sami Tamo Odlutaju, Dok Se Drugima Vrh Kacige Čini Najočitijim Izlazom Zbog Prozirnih Areola, Pa Se, Misleći Da Lete Prema Van, U Pokušaju Bijega Suoče S Glatkom Površinom Bez Uporišta Te Padnu Na Dno Vrča. Oštre, Prema Dolje Usmjerene Dlake U Gornjem Dijelu Vrča Nedvojbeno Ohrabruju Kukce Da Hodaju U Tom Smjeru. Padajući Na Dno, Žrtve Se Suočavaju S Vodom. Trupovi I Krila Natope Se, A Ni Skliska Površina Vrča Iznad I Dlake Usmjerene Protiv Njih Ne Idu I'm U Korist. Šanse Za Bijeg Su Gotovo Nikakve. Kako U Vrču Uopće Nema Sekrecije Enzima, Tijela Žrtava Razgrađuju Bakterije U Vodi, Pa Vrč Upija Otopinu Pomoću Stanica Identičnih Onima Za Apsorbiranje Hranjivih Tvari U Korijenju. Voda Je Važna U Tom Procesu, I Nađeno Je Da Se Njen Volumen Povećava Kada Se Poveća Broj Kukaca U Sastavu Vrča. Količinu Vode Kontrolira Otpuštanje, Ili Upijanje Preko Sustava Korijenja.



**Slika 3. Vrsta Darlingtonia Californica**

(Http://en.Wikipedia.Org/wiki/file:darlingtonia Californica Ne8.Jpg)

**2.1.4. Rod *Nepenthes***

Prekrasni Viseći Vrčevi, Koji Padaju Naprijed S Dugih Peteljki, Izgledaju Kao Biljke Bez Listova Jer Laici Zamijenjuju Vrčeve S Cvjetovima. Naziv Dolazi Od Grčkih Riječi Ne = Ne I Penthos = Bol, Patnja, Nazvan Po Mitskom Antidepresivu Nepenthe, Koji Je Pružao I Zaborav. Zovu Ih Još I “majmunske Šalice” Jer Je Primijećeno Da Majmuni Iz Njih Piju Kišnicu. Ime Nepenthes Prvi Je Put Objavljeno U Linnéovom Hortus Cliffortianus, 1737. A Službeno, Kao Ime Roda, 1753. U Njegovom Djelu Species Plantarum.

Prvi Put Pronašli Su Ga Europljani Na Madagaskaru Sredinom 17. St., Otkada Je Otkriveno Preko 60 Vrsta, Neke Tek Nedavno. Rod Nepenthes Je Široko Rasprostranjen U Tropskim Područjima Starog Svijeta. Na Borneu I Sumatri Brojne Su Endemske Vrste, Ali I Najveća Raznolikost. Tek U 2. Polovici 19. St. Je Kultivirana. Vrste Koje Uspijevaju Na Manjim Nadmorskim Visinama Vole Toplu Klimu S Malim Razlikama Temperature Između Dana I Noći, Dok One Na Višim Nadmorskim Visinama Uspijevaju Pri Toplim Danima I Mnogo Hladnijim Noćima.

Biljke Su Tipične Penjačice Maglovitih Vlažnih Džungli Gdje Se Penju Do 15 M. Ipak, Mogu Se Često Naći I Na Sušim, Otvorenijim Mjestima, Gdje Nisu Penjačice Ili Se Nalaze Među Niskim Šikarama Ili Biljem. Ima I Iznimki: Litofiti, Epifiti, Neke Žive Na Pjeskovitim Plažama, Itd. Debele Loze Prihvate Se Za Prateću Vegetaciju Pomoću Vitica Koje Proizlaze Iz Završetaka Dugih Ravnih Listova. One Se Obaviju Oko Bilo Koje Stabljike Ili Druge Potpore Koju Dotaknu (Obično Je Samo 1 Zavoj), Ali Krajevi Vitice Ostaju Slobodni I Odatle Potječu Vrčevi.

Klopke Nastaju U Proljeće, Ali Nije Pravilo Da Će Se Razviti Iz Svakog Lista. Dapače, Biljka Može Biti I Bez Vrčeva, Iako to Ovisi O Uvjetima U Kojima Se Nalazi, Poput Manjka Svjetlost Ili, Posebno U Kultivaciji, Premalo Vlage. Prvi Znak Pojave Vrča Je Primjetno Bubrenje Na Kraju Vitice Nedavno Formiranog Lista. Raste Prilično Brzo I Vitica Se Uslijed Težine Spušta Dolje. Kako Se Vrč Razvija – Uspravlja Se Uslijed Savijanja Graničnog Dijela Vitice.

Kako Ravni ”pup” Zrije, Napuhuje Se Zrakom. U to Vrijeme Pojavljuju Se I Prve Mrlje Boje, Ali Poklopac Ostaje Čvrsto Zatvoren. S Vremenom Se Obojanost Povećava U Intenzitetu I Području, A Nakon Nekoliko Dana I Pokopac Se Otvara. Tada Već Na Dnu Vrča Ima Tekućine, Izlučene Nakon Napuhavanja. Iako Je Vrč Sada Funkcionalan, Stijenke Su Još Slabe Ali Očvrsnu U Sljedećih Nekoliko Dana, I 7 – 10 Dana Nakon Otvaranja Vrč Je Potpuno Zreo. Unutrašnja Strana Vrča Odgovara Gornjoj Strani Lista. U Vrč Vrste Nepenthes Rajah (Sl. 4.) Može Stati Nogometna Lopta.

Postoji Vjerovanje Da Se Vrč Zatvori Kada Ulovi Plijen, No to Nije Točno. Naprotiv, Da Je Tako to Bi Smanjilo Kapacitet Ulova. Uloga Poklopca Je Dvostruka. Prvo, Sredstvo Je Privlačenja Plijena. Kukce Privlači Nektar S Njegove Unutarnje Površine I Pruža I'm Pogodno Uporište. U Nekih Vrsta Vrč Je I Privlačno Obojan. I Drugo, U Većine Vrsta Formira Krov Iznad Usta Da Ih Zaštiti Od Kiše. To Je Bitno U Područjima S Puno Oborina, Jer Bi Se U Suprotnom Vrč Previše Napunio Vodom I Izgubio Hranjivu Tekućinu I Učinkovitost Klopke. Usta Vrča Imaju Obruč Ili Okovratnik Koji Je Čvrst, Sjajan I Zaobljen. Naboran Je Vrlo Pravilno Paralelnim Rebrima Koja Su Obojana Upadljivo Kontrastno Crveno, Zeleno, Pa I Bijelo. Svako Rebro Završava Unutar Vrča Oštrim, Prema Dolje Usmjerenim Trnom, A Između Svakog Se Nalazi Po Jedna Žlijezda Koja Luči Nektar.

Oblik Vrča Varira Među Vrstama, Ali I Na Jednoj Biljci. Zapravo, Neke Vrste Nose Vrčeve 2 – 3 Oblika Na Različitim Nivoima Iste Biljke – Dimorfizam Listova. Tipičan Oblik Je Manje - Više Cilindričan Sa Zaobljenom Bazom, A Donja Polovica Je Malo Bulbozna. U Nižim Vrčevima Većine Vrsta Jako Su Uočljiva 2 Paralelna Krila S Prednje Strane. Kada Su Visoko Razvijeni Obrubljeni Su Dlakama Ili Čekinjastim „zubima“. U Višim Vrčevima Krila Su Obično Zamijenjena Brazdama Koje Se Na Bazi Vrča Spajaju S Viticom. Unutrašnjost Vrča Podijeljena Je Na 2 Zone. Odmah Ispod Ruba Je Voštano Područje, A Zatim Slijedi Glatko, Sjajno, Žlijezdano Područje Ispunjeno Brojnim Mikroskopskim Žlijezdama. To Je Zona U Kojoj Se Događa Probava, A Žlijezde Ne Luče Samo Probavnu Tekućinu Nađenu Na Dnu Vrča, Nego I Apsorbiraju Rezultate Probavnog Procesa.

Mravi Su Brzo Otkrili Opskrbu Nektarom, A Privlači I Leteće Kukce. Oni Će Sletjeti Na Sam Vrč, Ili Na Poklopac (Bogat Nektarom), I Inače Koračaju U Potrazi Za Obilnijim Izvorom Te Prije Ili Kasnije Dođu Do Nektara Između Prema Dolje Usmjerenih Zubi U Unutrašnjosti Ruba. Sam Uski Rub Pruža Nesigurno Uporište Većini Kukaca, Posebno Onima Tipa Kućne Muhe, Ali Da to Nije Uvijek Tako Dokazali Su Dr. F. E. Lloyd I Profesor Kupper Promatrajući Mrave Koji Su Uporno Posjećivali Poklopac I Rub. Na Poklopcu Su Bili Potpuno Sigurni, Ali Tada Se Mislilo Da Rub Ne Pruža Nikakvo Uporište. No Dokazano Je Da Nije Tako, Jer Viđeno Je Da Trčkaraju Unatrag I Prema Naprijed Brzo Bez Rizika, Glatka Sjajna Površina Pruža I'm Idealno Uporište Za Njihove Noge. Ipak, Ustanovljeno Je Da Je Velik Broj Mrava Završio U Vrču. Oni Nisu U Opasnosti Sve Dok Ne Dođu Na Voštanu Zonu Odmah Ispod Ruba. Tu Se Mekani Vosak Lako Otkine I Zalijepi Za Njihove Noge Pri Čemu Izgube Uporište I Veliki Broj Mrava Tako Završi U Vrču. Životinje Se U Potrazi Za Hranom Kreću Neprekidno, Što Je Pogotovo Točno Za Kukce U Potrazi Za Nektarom. Čak I Oni Koji Nađu Prikladno Uporište Na Rubu, Ipak Nastave Koračati Sve Dok I'm Noge Nisu Djelomično Ili Potpuno Na Voštanoj Zoni. Nadalje, Prostrana Voštana Zona Pojavljuje Se Da Pruži Povoljnije Odmorište Velikim Kukcima Jer I'm Rub Pruža Ograničen Prostor I Prisiljeni Su Tražiti Uporište Barem Djelomično Na Voštanoj Zoni. Jednom Kada Dođu Tamo, Vjerojatno Će Izgubiti Uporište I Pasti U Ponor Ispod.

Jednom Uhvaćeni, Kukci Se Bore U Tekućini Dok Se Ne Utope. Istraživanja Su Dokazala Prisutnost Viskoelastičnih Biopolimera U Toj Tekućini, Koji Bi Mogli Biti Ključni Za Zadržavanje Kukaca. To Ne Traje Dugo, Jer Tekućina Ima Puno Kapaciteta Za Potapanje. Ta Aktivnost Odmah Pokreće Probavne Žlijezde Koje Tada Izlučuju Kiselinu I Enzime, Pri Čemu Se Kiselost Tekućine Povećava U Roku Par Sati. Manji Kukci Otplivat Će Do Stijenki I Možda Se Uspjeti Popeti Do Neke Udaljenosti, Ali Čineći to Opet Aktiviraju Žlijezde Po Kojima Hodaju Da Luče Još Soka, Pa Čak I Manjina Koja Dođe Sve Do Zone Voska Ne Uspije Se Izvući. Probava Je Učinkovita I Brza. U Prirodi, Muha Srednje Veličine Može Biti Potpuno Probavljena Za 2 Dana (Osim Tvrdog Hitinoznog Skeleta) Dok Je Ona Veličine Mušice Probavljena Za Nekoliko Sati. U Kultiviranih Biljaka Proces Traje Dulje. Bakterije, Iako Prisutne U Svim Osim U Novootvorenim Vrčevima, Imaju Tek Sekundarnu Ulogu. Zatvoreni Ili Tek Otvoreni Vrč Ima Neutralnu Reakciju, Ali Brzo Nakon Dodavanja Hrane Kiselost Se Postupno Povećava. To Je Važno Za Enzime, Kao I U Ljudi, Jer Oni Ne Mogu Biti Aktivni Bez Prisutnosti Kiseline. Za Vrijeme Probave Kiselost Se Smanjuje I Tekućina Može Opet Postati Neutralna Ili Bazična. Prisutni Probavni Enzimi Su: Ribonukleaza, Lipaza, Esteraza, Kisela Fosfataza, Proteaza (Nepentaza) A Možda I Hitinaza.

U Divljini, Vrčevi Su Teški Zbog Probavljenih Kukaca. U Nekima Ne Nalazimo Samo Tijela Većih Kukaca Poput Žohara I Stonoga, Čestih U Tropima Nego, Rjeđe, I Škorpione, Puževe, Male Sisavce, Gmazove I Vodozemce, Pa I Manju Pticu. Takvi Ulovi Su Dragocjeni Za Biljku Ali Kao Slučajni Dodatak a Ne Namjeran Plijen, A Dođu Zbog Radoznalosti, U Potrazi Za Kukcima Ili Mjestom Za Skrivanje.

Neke Vrste Uspostavljaju Mutualističke Odnose Sa Svojim Plijenom. Vrsta N. Albomarginata Gotovo Isključivo Lovi Termite Iako Slabo Proizvodi Nektar. Ime Je Dobila Po Prstenu Bijelih Dlaka, Odmah Ispod Usta Vrča, Koje Su Ukusni Termitima. Vrsta N. Bicalcarata Osigurava Mjesto Za Gradnju Gnijezda U Šupljim Viticama Gornjih Vrčeva Mravima Drvodjeljama, Camponotus Schmitzi. Mravi Uzimaju Veći Plijen Iz Vrčeva a to Odgovara Biljci Jer Smanjuje Količinu Truljenja Skupljenog Organskog Materijala Koje Bi Moglo Naškoditi Prirodnoj Zajednici Životinja Unutar Vrča Koje Mu Pomažu U Probavi.

Vrsta Nepenthes Lowii Izlučuje Na Poklopcu Šećer Kojeg Jedu Verirovke Istodobno Ostavljajući Izmet Unutar Vrča. Istraživanje Iz 2009. Nazvano „toalet Verirovki“ Pokazalo Je Da Biljka 57 - 100% Potrebnog Dušika Dobiva Iz Izmeta Tih Sisavaca. Drugo Istraživanje Pokazalo Je Da Oblik I Veličina Otvora Vrča Točno Odgovaraju Dimenzijama Tipične Verirovke. Slična Je Prilagodba Nađena U N. Macrophylla, N. Rajah I N. Ephippiata.

Kao I U Roda Sarracenia, I Nepenthes Posjeduje Vlastitu Prateću Faunu – „infaunu“. Neki Pauci Koriste Zidove Vrča Kao Područje Za Lov, A U Samoj Tekućini Nađeni Su Protozoa, Kolnjaci I Račići (Geosesarma Malayanum). Pauci Mogu Premostiti Voštanu Površinu Bez Teškoća, Dok Su Vodene Životinje Otporne Na Probavne Tekućine. Mnogi Nisu Uobičajeni U Tom Okolišu, Ali Većina Ih Živi Isključivo Unutar Vrča Dio Ili Cijeli Svoj Životni Vijek. To Se Odnosi I Na Ličinke Mnogih Dvokrilaca (Diptera). Dakle Velik Broj Komaraca, I Najmanje Jedan Pauk Provede Cijeli Svoj Život Unutar Njegovih Granica. Ličinke Komaraca Često Su Na Vrhu Prehrambenog Lanca Ekosistema Unutar Vrča, A Tu Su I Ličinke Muha, Mušica, Mravi, Grinje I Dr. Često Se Jedna Vrsta Životinja Specijalizira Za Određenu Vrstu Vrča I Ne Nalazimo Je Nigdje Drugdje. Ti Specijalisti Nazvani Su Nepenthebionti. Ostali, Koji Su Česti Ali Nisu Ovisni O Rodu Nepenthes Su Nepenthofili. Nepenthekseni Su Rijetko Nađeni Unutar Vrča, Ali Se Pojave Kada Truljenje Dosegne Određen Prag, Npr. Ličinke Muha. Pretpostavlja Se Da Su Ti Odnosi Vrčeva S Infaunom Mutualistički – Infauna Dobiva Sklonište, Hranu I Zaštitu a Biljka Dobiva Bržu Razgradnju Plijena, Povećanu Brzinu Probave I Ograničenu Količinu Bakterija.

/

**Slika 4. Vrsta Nepenthes Rajah**

(Http://en.Wikipedia.Org/wiki/file:nepenthes Rajah.Png)

**2.1.5. Rod *Cephalotus***

*Cephalotus Follicularis (Sl. 5.), Jedina Vrsta Ovoga Roda, Živi Na Ograničenim Područjima Krajnjeg Jugozapada Australije, Gdje Uglavnom Nastanjuje Tresetne Močvare, Među Mokrim Pijeskom U Obalnim Područjima. Prvi Put Je Zabilježena 1792., U Francuskoj Ekspediciji, A Opisao Ju Je La Billardière 1806. Naziv Cephalotus Dolazi Od Grčkih Riječi Što Znače Glava I Uho.*

Korijenje Je Debelo I Razgranato. Ima Dva Tipa Listova: Ne-Karnivorno Lišće I Vrčevi, Koji Oblikuju Rozetu. Prvo Može Rasti I Zimi Pod Određenim Uvjetima U Uzgoju, Ali U Prirodnom Staništu Rastu U Proljeće, Ovalni Su, Šiljasti I Svijetlozeleni. Peteljka Je Plosnata, Kratka I Skrivena Među Ostalim Lišćem U Rozeti. Ti Listovi Traju Približno 1 God., A Venu Kada Izraste Plod. Stvaranje Tih Proljetnih Listova Prestaje Pri Kraju Sezone. U to Vrijeme, Začeci Vrčeva Pojavljuju Se U Obliku Malih, Dlakavih, Ježolikih Formi Oko Središta Rozete. Kako Rastu, Peteljke Se Izdužuju Sve Dok Ne Dopru Ispod Vanjskog Ruba Rozete. U Tom Stadiju Dosežu Vrhunac Rasta, I Kada Peteljka Prestaje S Rastom Vrč Ostaje Ležati Na Zemlji, Prednje Strane Okrenute Od Rozete, Pod Kosim Kutom S Bazom Prema Naprijed. Nekoliko Dana Kasnije Poklopac Se Otvara. Ako Vrč Raste U Sjeni Zelene Je Boje, Ali Na Suncu Poprima Crveno Obojenje. Naraste Do 5 Cm, Najčešće 3 Cm.

Oblik Vrčeva Uspoređuje Se S Mokasinkama Čije Peta Bi Bila Smotana Preko Čineći Poklopac. Trbuh Je Kratak I Debeo; U Profilu Podsjeća Na Sjemenku Graha. Usta Imaju Dobro Razvijen Ovalan Rub Koji Je Jako Rebrast. 3 Su Rebra Izraženija I Spuštaju Se Prednjom Stranom Cijevi, A Poklopac Je Poput Školjke, Položen Pod Kutom I Služi Za Sprečavanje Ulaska Kiše U Vrč. Poklopac Je Naboran a Između Brazdi Nalazi Se Određen Broj Dugih, Uskih I Prozirnih Areola. Postoje 2 Teorije O Njihovoj Ulozi, A Vjerojatno Su Obje Točne. Prva Je Da Kukci Kroz Njih Pokušavaju Pobjeći Pošto Su Prozirne Pri Čemu Se Odbiju Od Njih I Padnu U Dubine Vrča, A Druga Da Se Svjetlost Koja Pada Kroz Njih Odražava U Tekućini U Vrču I Da to Privlači Kukce.

Peteljka Je Pričvršćena Na Pozadinu Cijevi Odmah Ispod Spajanja S Poklopcem, Dok Je Kod Ostalih Vrčolikih Mesožderki Na Dnu Vrča, A Razlika Je I U Podrijetlu Poklopca Koji Nije Vrh Lista Kao Kod Ostalih, Nego Je Proizvod Baze Lista.

Primarna Funkcija Triju Rebara Je Da Vode Kukce Prema Ustima. Srednje Rebro Je Najrazvijenije, Poput Lađice Obrubljene Jakim Dlakama. Druga 2 Smještena Su Lateralno, Spuštaju Se Prema Natrag a Zatim Zavijaju Prema Naprijed. Sva Rebra Svijaju Se I Prema Unutrašnjosti Vrča Gdje Svako Završava Trnom Usmjerenim Prema Dolje.

Žlijezde Koje Luče Nektar Raspoređene Su Po Cijeloj Površini Vrča, Uključujući I Rub, A Nađene Su I S Vanjske I Unutrašnje Strane Poklopca. Mnogobrojne Su U Gornjem Dijelu Unutrašnjosti Vrča, A Prema Dnu Njihov Se Broj Smanjuje. Neobičnost U Unutrašnjosti Vrča Je Debeli, Široki Ovratnik Ispod Ruba Koji Natkriva Jamu. Bijele Je Boje, Gladak, Sjajan I Prekriven S Mnogo Žlijezda Koje Luče Nektar.

U Unutrašnjosti Vrča, Negdje Oko Sredine, Nalazi Se S Obje Strane Područje Bubrežastog Oblika, Intenzivne Crnoružičaste Boje, Na Kojima Su Probavne Žlijezde Posebno Brojne I Nešto Veće Nego Na Ostalim Mjestima U Vrču. Unutar Vrčeva, Osim U Onim Najstarijim, Postoji Određena Količina Tekućine Koju Je Biljka Izlučila.

Malena, Ali Visokoučinkovita Zamka, Posebno Je Fascinantna Mravima, Koje Lovi U Velikim Količinama, A Privlači I Brojne Kukce Koji Lete. Privučeni Su Prvenstveno Nektarom Kojeg Ima Po Cijeloj Vanjskoj Površini. Plijen Je Ograničen Na Kukce Koji Se Hrane Nektarom, Kao Što Će Sadržaj Vrča Često Pokazati, A Mnogi Su Slučajne Žrtve I Kad I'm Se Vrč Nađe Na Putu Vođeni Su Do Usta Trima Rebrima. Ipak, Zanimljivost Je Da Se Unutar Vrča Razvijaju Ličinke Vrste Badisis Ambulans, Muhe Bez Krila Nalik Mravima Iz Porodica Micropezidae.

Kukci Koji Se Hrane Nektarom Hodat Će Prema Ustima Prije Ili Poslije, Bilo Da Su Na Tijelu Ili Poklopcu Vrča. Osjetit Će Prisutnost Hrane U Izobilju Na Ovratniku Unutar Vrča. To Je Područje Sklisko I Ubrzo Će Izgubiti Uporište, Padajući U Vodenastu Tekućinu. U Pokušaju Bijega Preko Ruba Suočit Će Se I Sa Prema Dolje Usmjerenim Trnovima. Kukci Koji Padnu U Jamu Imaju Male Šanse Za Bijeg Zbog Tekućine Koja Žačepi Njihova Tijela I Skliskih Zidova Koji Ih Okružuju. Utopit Će Se I Biti Probavljeni Enzimom Proteazom Prisutnim U Tekućni.

/

**Slika 5. Vrsta Cephalotus Follicularis**

(Http://www.Plantsystematics.Org/users/dws/2 22 06/cephalotus/cephalotus Follicularis12.Jpg)

**2.2. Stupice Nalik Na Vršu Za Jastoge**

* + 1. **Rod *Genlisea***

Ova Mesojedna Biljka Ima Potpuno Drugačiju Zamku Za Plijen – Poput Vrše Za Jastoge, Ili Kako Je Darwin to Nazvao – Poput Jegulje, Ali Malo Složenije. Osim Cvjetova Koji Se Drže Iznad Vode, Cijela Biljka Je Pod Vodom. Pojavljuje Se U Tropskim Predjelima Južne Amerike, Zapadne Indije, Afrike I Madagaskara. Malene Su Biljke, Dužina Lista-Klopke Varira Od 2,5 Do 15 Cm, Ovisno O Vrsti, Uključujući Peteljku (Sl. 6.). Vrlo Se Razlikuju, Što Stvara Probleme U Nomenklaturi, A Niti Jedna Ne Uspijeva Kultivirana. Iz Tankog I Povremeno Razgranatog Rizoma Nepravilno Se Uzdižu 2 Tipa Listova: Žličasti Ukrasni Listovi I Klopka-Listovi.

Klopka Se Sastoji Od Peteljke I Šupljeg Bulbila Iz Kojeg Izlazi Cilindrični Vrat, Na Kraju Kojeg Je Otvor Usta. Zatim Se Rašlja U 2 Grane, A Usta Produžuju U Spiralu Obavijenu Oko Grana Cijelom Njihovom Dužinom, Pri Čemu Gornja Usna Postaje Vanjska Na Spirali.

Na Kraju Vrata Nalazi Se Ulaz. Ventralna Usna Kraća Je Od Dorzalne a Između Njih Su Male Pandžolike Stanice Praćene Redovima Dlaka Usmjerenih Prema Unutra Koje Dopuštaju Životinjama Da Uđu Ali I Sprečavaju Da Izađu. Unutar Biljke Su Poprečni Redovi Dugih, Oštrih, Dlaka Usmjerenih Prema Bulbilu. Ti Redovi Se Nastavljaju U Intervalima I Oblikuju Linije S Po 50 Dlaka Koje Se Lagano Isprepliću S Dlakama Iz Reda Iznad.

Životinja Koja Je U Pokretu Na Kraju Mora Doći Do Bulbila, Koji Predstavlja Trbuh Zamke. Tu Će Na Kraju Uginuti I Njeni Meki Dijelovi Pretvorit Će Se U Tekućinu Iz Koje Će Biljka Apsorbirati Hranjive Tvari. U Unutrašnjosti Bulbila Su Žlijezde Koje Su I Probavne I Apsorpcijske, Brojnije Uz Dva Ruba Koji Se Produljuju Jedan Dorzalno I Jedan Ventralno. U Vratu I Ograncima Dugi Je, Manji, Tip Žlijezda, Čije Točna Uloga Nije Poznata Ali Misli Se Da Luči Sluz Koja Olakšava Prolaz Većim Životinjama.

Prednost Spiralnog Rasta Biljke Razno Se Interpretira, Ali Se Teorija F. E. Lloyda Čini Najlogičnijom. Smatra Da Ono Ima Ulogu U Načinu Ulaska Plijena U Unutrašnjost, Iz Kojeg God Smjera Dođe. Ipak, Nije Poznato Ima Li Klopka Nešto Posebno Za Privlačenje Plijena. Na Vanjskom Dijelu Biljke Postoje Žlijezde Koje Luče Sluz, Ali Ne Zna Se Je Li to Za Primamljivanje. Nedvojbeno, Samo Znatiželja Može Biti Dovoljna Za Hvatanje Plijena – Dok Se Približite Ustima Povratak Je Gotovo Nemoguć. Izvanredna Dužina Usta I Spiralan Razmještaj Po Granama Sigurno Povećava Šanse.

**/**

**Slika 6. Vrsta Genlisea Violacea**

(Http://www.Bestcarnivorousplants.Com/cp Photos/genlisea Violacea Giant Copyright L Adamec Czeps.Jpg)

* 1. **Ljepljive Stupice**
     1. **Rod *Byblis***

Australski Rod; Vrste Su Vrlo Privlačne Kada Skroz Narastu, Ukrašene Blago Ljubičastim Ili Lila Cvjetovima. Raste Na Močvarnim Tlima. Listovi I Stabljike Su Prekriveni Sjajnim Kapljicama Sluzi. Prvu Vrstu Otkrio Je Richard Anthony Salisbury, 1808. Godine. Ime Roda Dolazi Iz Grčke Mitologije. Byblis Je Bila Prekrasna Kći Mileta, Apolonovog Sina. Zaljubila Se U Svog Brata Blizanca, Ali Ljubav Je Bila Neuzvraćena Te Je On Pobjegao. Plačući Za Njim, Pretvorila Se U Izvor.

Listovi Su Uski, Sužavajući Se Prema Jednoj Točci, Koja Je Pod Povećalom Jasno Izbočena. Kada Narastu, Nalaze Se Pod Oštrim Kutem U Odnosu Na Stabljiku; Naličje Lista Izloženo Je Više Od Lica, I Predstavlja Najvjerojatniju Površinu Na Koju Bi Kukci U Letu Mogli Sletjeti. Stoga Je Naličje Lista, Kao Glavni Mamac Za Plijen, Posuto Mukoznim Žlijezdama Sa Drškom, Kojih Gotova Da I Nema Na Licu Lista, A Ako Se I Pojave Onda Su Jako Malene.

Stabljike, Cvjetne Stapke Pa Čak I Lapovi Su Gusto Prekriveni Žlijezdama, Pa Na Suncu Biljka Svjetluca Bezbrojnim Kapljicama. One Navodno U Prirodnom Staništu Lome Svjetlost U Sve Boje Spektra, Poput Duge, Odakle I Englesko Ime „the Rainbow Plant”.

I Dok Su Te Mukozne Žlijezde Velike I Jako Upadljive, Probavne Žlijezde, Iako Veoma Brojne, Mikroskopskih Su Veličina I Stoga Nevidljive Golom Oku. Svrstane Su U Pojedinačne Redove I Radi Zaštite Uronjene U Male Brazde. Ima Ih S Obje Strane Lista, Ali I Na Stabljikama, Što Ovu Biljku Čini Jedinstvenom.

*Byblis (Sl. 7.) Lovi Iznenađujuće Mnogo Kukaca I Ponekad Je Potpuno Prekriven Njima. Ima Ih Čak I Na Licu Lista Koje Je Oskudno Ljepljivim Kapljicama Sluzi, Jer Se One Produže Sa Strane S Naličja Lista. Kada Se Zalijepe, Ako Nisu Dovoljno Snažni Za Bijeg, Uginu Ili Zbog Iscrpljenosti Ili Uslijed Nedostatka Kisika. Tek 2005. Dokazano Je Da Biljka Uz Pomoć Probavnih Enzima Probavlja Plijen. Prije Toga Mislilo Se Da Je to Samo Oblik Simbioze S Kukcima Roda Setocoris Koji Se Također Hrane Kukcima Koje Uhvati Biljka.*



**Slika 7. Vrsta Byblis Gigantea**

(Http://farm4.Static.Flickr.Com/3153/2292989189 269ee6ba7d.Jpg?v=0)

* + 1. **Rod *Drosophyllum***

Jedinu Vrstu Ovog Roda, Drosophyllum Lusitanicum (Sl. 8.), Nalazimo U Španjolskoj, Portugalu I Maroku, U Brdovitim Obalnim Regijama Na Siromašnim, Kamenitim, Suhim I Alkaličnim Tlima, Što Je Razlikuje Od Ostalih Mesojednih Biljaka. Grmolika Trajnica, Formira Debele Razgranate Drvenaste Stabljike, Prekrivene Suhim Ostacima Prošlogodišnjeg Rasta. U Uzgoju Naraste Do 30 Cm, A U Prirodnom Staništu 90 - 150 Cm.

Svijetlozeleno Lišće Do 20 Cm Dugačko Veoma Je Usko, Ravno I Suzuje Se, Nalikujući Na Busen Borovih Iglica, Odakle Engleski Naziv „dewy Pine”. Listovi Su Konveksni Ispod, Ali Duboko Izbrazdani Na Gornjoj Površini, I Spiralno Zavijeni Prema Van.

Dva Su Tipa Žlijezda. One Koje Luče Sluz Nalaze Se Na Debelom Dršku, Veće Su I Gljivastog Oblika. Raspoređene Su U 6 Redova: 2 Na Donjoj Površini Lista Pri Čemu Su Žlijezde Pravilno Raspoređene, I 4 Reda Nepravilno Raspoređenih Žlijezda S Obje Strane Rubova Lista. Upadljive Su Zbog Sjajnih Crvenih Površina Na Kojima Nose Kapi Glutinozne Tekućine, A to Obojenje Vjerojatno Služi Za Privlačenje I Zavaravanje Kukaca U Potrazi Za Nektarom. Pored Toga, Zavedeni Su I Slatkastim Mirisom Same Sluzi, Koja Se Nešto Razlikuje Od One U Ostalih Mesojednih Biljaka I Manje Je Viskozna.

Tehnika Savladavanja Plijena Visoko Je Učinkovita Ali Također Različita. Ovdje Kukac Nije Zarobljen, Već Se Može Kretati Gore – Dolje Po Listu. Čineći To, Otkida Kuglicu Sa Svake Žlijezde Koju Dotakne. One Se Skupljaju Oko Njegovog Tijela Sve Dok Se Ne Uguši Zbog Začepljenja Stigmi Na Površini Tijela Preko Kojih Diše. Uskoro, Dotad Neaktivne Probavne Žlijezde Počinju S Lučenjem. One Nemaju Drške, Sesilne Su, Okruglastog Do Eliptičnog Oblika, Razmještene S Obje Strane Lista. Iako Neznatno Manje Od Mukoznih Žlijezda, Teško Ih Je Uočiti Čak I Pod Većim Objektivom Jer Su Prozirne. Luče Isključivo Probavne Enzime: Peroksidaze, Esteraze, Te Kisele Fosfataze I Proteaze. Nema Ih Na Stabljikama Ni Lapovima. Zabilježeno Je Da Komarac Može Biti Probavljen Za 24 Sata.

/

Slika 8. Vrsta Drosophyllum Lusitanicum

(Http://bestcarnivorousplants.Com/cp Photos/drosophyllum Lusitanicum Copyright J Flisek 01.Jpg)

1. **Aktivne Stupice**
   1. **Ljepljive Stupice**
      1. **Rod *Pinguicula***

Većinom Unutar Sjeverne Hemisfere, Pojavljuju Se U Arktičkim, Umjerenim I Tropskim Regijama, Te Prelaze Preko Ekvatora U Južnu Ameriku. Ondje, I U Središnjoj Americi Ih Je Najviše, A Ima Ih I U Europi, Aziji I Sjevernoj Americi. Sve Favoriziraju Vlažna Do Jako Mokra Tla, Ali Ne Uvijek U Obliku Kiselih Močvara, Jer Su Neke Vrste Nađene Na Alkalnim Vapnenjačkim Stijenama. Ima I Nekoliko Epifita. Ne Nalaze Se Sve U Uvjetima Ekstremnog Manjka Minerala, I Zapravo Je Mnogo Vrsta Sposobno Jednako Dobro Rasti I Bez Karnivorne Prehrane. Postoji Podjela Prema Klimi U Kojoj Rastu Na Tropske I Umjerene Vrste, Koje Se I Morfološki Dijele Na Heterofilne I Homofilne.

Većinom Su to Vlaknasto Ukorijenjene Trajnice. Ljeti Većina Razvija Ravne Rozete Tupih Duguljastih Ili Eliptičnih Listova, Rubovi Kojih Su Prevrnuti. Listovi Imaju Slabi Miris Po Gljivama I Blijedo Do Žuto Zeleni Su. Masni Su Na Dodir, Zahvaljujući Kapljicama Čiste Sluzi Na Brojnim Žlijezdama S Dršcima Koje Prekrivaju Površinu. Tako Su Sićušne Da Su Jedva Vidljive, Ali Na Suncu Refleksija Tih Brojnih Kuglica Daje Raskošan Sjaj Lišću. Odatle I'm I Ime, Zahvaljujući Conradu Gesneru, Koji U Svom Djelu Opisujući Njene Listove Spominje Lat. Pinguis, Što Znači Mastan. Inače, Prvi Je Naziv Zittrochkraut Upotrijebio Vitus Auslasser 1479., A Koristi Se I Danas U Austriji Za Ovaj Rod. Hrvatski Naziv Bio Bi Tučnica Ili Tustica.

Ljeti Su Sve Vrste Karnivorne. Ipak, Takve Su Bez Sumnje I Ostalo Vrijeme. Na Jesen Ili Zimi Neke Stvaraju Rozete Manjih I Zaobljenijih Listova Koji Ne Moraju Biti Niti Ljepljivi Niti Karnivorni, Dok Se Ostali Nalaze U Obliku Uskih Zimskih Dormantnih Pupoljaka. Ovisno O Vrsti, Listovi Su Dugi Od 2 Do 30 Cm.

Da Je Biljka Karnivorna Posumnjao Je Tek W. Marahall I Rekao Darwinu Da Je Primijetio Da Se Tijela Kukaca Lijepe Na Listove. Darwin Je Proveo Pokuse I Uočio Da Se Rubovi Listova Mogu Micati I Uskoro Je Dokazao Da Oni I Probavljaju I Apsorbiraju Žrtve. Postoje Dvije Vrste Žlijezda Na Površini Listova. Primarna Funkcija Ljepljivih Žlijezda Je Uloviti I Zadržati Plijen, Ali Je Nedavno Utvrđeno Da Imaju I Malu, Sekundarnu Ulogu U Probavi. Imaju Bezbojne, Skoro Prozirne Drške, Koji Su Često Nekako Bulbozni Malo Iznad Baze, Ali Se Suzuju Prema Vrhu, Što Podržava Žlijezdu Pravilno. Žlijezda Je Poput Pilule, Baza Je Ravna, Sa Zaobljenim Stranama I Plitkom Kupolom Na Vrhu. Kuglica Mukozne Tekućine Izlučena Iz Žlijezde Podržana Je U Potpunosti Njenim Stranama I Vrhom. Moguće Da One Privlače Kukce U Potrazi Za Vodom. Druga Vrsta Žlijezda Je Bez Drška I Stoga Se Smatraju Sesilnim Žlijezdama. Ne Luče Sluz I Uvijek Su Suhe, Osim Dok Su Aktivne. Oblikom Slične Prethodnom Žlijezdama, Ali Su ¼ Njihove Veličine, Smještene U Malom Udubljenju Samo Je Vrh Kupole U Istoj Ravnini S Površinom Lista. To Ih Čini Teško Uočljivima Pod Povećanjem Bez Upotrebe Pažljivo Namještenog Osvjetljenja. Te Su Žlijezde Brojnije I One Su Zaslužne Za Probavu Plijena I Apsorpciju Konačnih Hranjivih Tvari. Predstavljaju I Izazov Za Biljku, Pošto Prekidaju Kontinuitet Voštane Kutikule Koja Štiti Od Isušivanja, Pa Zato Žive U Vlažnom Okolišu.

Nije Još Dovoljno Istraženo Imaju Li Listovi Kakvu Ulogu U Privlačenju Plijena. Nisu Obdareni Žlijezdama Koje Luče Nektar, I Premda Imaju Miris Po Gljivama, Da Li to Ili Ne Privlači Kukce, Ne Zna Se. Sigurno Love Dovoljno Za Svoje Potrebe, A Žrtve Su Muhe Poput Mušica, Lisne Uši S Krilima, Skokuni, Te Sićušni Puzajući Insekti, Često Uhvaćeni U Velikim Količinama. Mogu Probaviti I Polen Dospio Na Njihovu Površinu. Rijetko Zadrže One Veličine Kućne Muhe, Ali Se Mala Veličina Njihovih Žrtava Nadoknadi Većom Količinom. Pokreti Kukca Sletjelog Na List Odmah Su Spriječeni Ljepljivim Žlijezdama I Boreći Se Samo Dolazi U Kontakt S Više Njih. Štoviše, Njegova Prisutnost Potiče Ih Na Lučenje Dodatne Sluzi I Žrtva Je Uskoro Poražena I Ugušena.

Novoizlučena Tekućina Razlikuje Se Od Kuglica Koje Žlijezde Normalno Podupiru Po Tome Što Je Blago Kisela. To Je Važno, Jer Je Prisutnost Kiseline Neophodna Za Normalan Proces Probave. Tekućina Također Sadrži Nekoliko Enzima, Ali Glavna Opskrba Njima Dolazi Od Sesilnih Žlijezda Koje Su Sad Pobuđene I Aktivne. One Izlučuju Sve Dok Žrtvino Tijelo Nije „progutano“ U Tekućini. Kombinacija Kiseline I Enzima Brzo Smanjuje I Razgrađuje Meke Dijelove Kukaca, Dok Konačna Hranjiva Tekućina Nije Apsorbirana U Biljni Sustav Istim Tim Sesilnim Žlijezdama. Poznati Enzimi Su Ribonukleaza, Esteraza, Kisela Fosfataza, Amilaza I Proteaza. Svaki Dio Lista Može Samo Jednom Probaviti Plijen.

Bakterije, Ako Uopće, Imaju Malu Ulogu U Probavi. Doduše, Sekreti Sadrže Blage Baktericide I Mala Je Vjerojatnost Da Su Štetni Za List, Čija Je Površina Dosta Osjetljiva. Oni Sprečavaju Truljenje Kukca Tijekom Probave. Prema Linnéu, Europljani Su Znali Za to Svojstvo, Pa Su Stavljali Listove Biljke Na Rane Stoke Da Brže Zacijeli. Listove Su Koristili I Za Zgrušavanje Mlijeka, Da Bi Dobili Fermentirajući Mliječni Proizvod Nazvan Filmjölk (Švedska) I Tjukkmjølk (Norveška).

Ako Se Npr. Uhvati Veći Kukac Nego Što Je Normalno Na Središnjem Dijelu Lista, Probavni Sokovi Ne Mogu Prodrijeti Dovoljno Da Potpuno Probave Najgornje Dijelove. Stoga Na Red Dolaze Bakterije I Šire Se S Tijela Žrtve I Na List. To Rezultira Smrću Dijela Lista Ispod I Oko Žrtve, A Često I Šireg Područja, Ponekad Rezultirajući Smrću Cijelog Lista.

U Većine Vrsta List Ima Mogućnost Pokretanja. To Je Vidljivo U Mogućnosti Rubova Listova Da Se Saviju Preko Tijela Žrtvi, I U Tome Da Je Unutarnja Površina „podijeljena“ Pod Plijenom. Oba Procesa Najuočljivija Su Kada Je Velik Plijen Savladan, A Ne Moraju Se Uopće Pojaviti Kod Hvatanja Malih Kukaca. Korist Biljke Tim Kretnjama Bila Je Mnogo Ispitivana. Kako Je Savijanje Listova Spor Proces, Rijetko Kada Treba Manje Od 2 Dana Da Se Završi, Pa, Suprotno Ponavljanoj Zabludi, Možda Nema Ulogu U Mehanizmu Hvatanja U Klopku. Naravno, Obje Kretnje Doprinose Bržoj Probavi: Podjela Lista Čini Lađicu Koja Zadržava „jezerce“ Probavnih Sokova U Koje Je Uronjen Veći Dio Tijela Žrtve Nego Što Bi Inače Bio, Dok Savijanje Rubova Preko Kukca Izlaže Puno Veću Površinu Njegovog Tijela Direktnom Kontaktu Sa Žlijezdama (Tigmotropizam).

Ali Može Li Povećana Brzina Probave Biti Stvarno Prednost Biljci, Jer Da Je Sporija Ne Bi Li Biljka Konačno Apsorbirala Jednaku Količinu Hranjivih Tvari? To Nije Nužno Slučaj, Jer Uvijek Postoji Mogućnost Gubitka Prije Ili Za Vrijeme Probave, Prvenstveno Zbog Kiše Koja Će, Ako Pada Dugo I Obilno, Isprati Hranjivu Tekućinu S Površine Lista. Dakle, Biljci Je U Interesu Da Se Probava Završi Što Brže Može, Posebno U Područjima S Puno Oborina Gdje Većina Ovih Vrsta I Živi. U Vrstama Čestim U Takvim Područjima (P. Vulgaris (Sl. 9.) I P. Grandiflora) Savijanje Trajno Izvrnutog Ili Blago Zavijenog Ruba Lista Je Posebno Značajno, Kao I Sposobnost Savijanja Preko Žrtve. Korisna Funkcija Tih Rubova Je Spriječiti Da Tijela Kukaca Budu Isprana S Lista, A Prednost Savijanja Je Da Prekrije I Tako Zaštiti Tijelo Od Kiše. Zapravo, Bez Te Zaštite Prednost Karnivorije Tih Biljaka Bila Bi Puno Manja U Tim Područjima Gdje Često Pada Kiša.

/

Slika 9. Vrsta Pinguicula Vulgaris

(Http://www.Nhm.Uio.No/botanisk/nbf/plantefoto/pinguicula Vulgaris Roger Johansen01.Jpg)

* + 1. **Rod *Drosera***

Na Gornjoj Površini Listova Rosike Su Izbočine – Tentakuli, Kroz Koje Se Protežu Snopovi Traheida. Obično Su Crvenkaste Boje, A Svaki Je Okrunjen Kapljicom Čiste Bezbojne Sluzi Koji Se Sjaji Na Suncu Poput Rose. Stoga Ne Čudi Da Je Time Privukla I Zanimanje Ranih Botaničara, Od Kojih Je Henry Lyte Dao 1578. Englesko Ime Biljci, Odnosno Ros Solis Na Latinskom Tj. Grčki "Drosos" Što Znači Rosa, Kapljica Rose. Tek Je U 18. St. Sposobnost Listova Da Hvataju Kukce Privukla Nešto Pažnje. Erasmus Darwin Zaključio Je Da Sluz Štiti Listove Od Napada Kukaca, A William Bartram Je Uočio Da Su Kukci Namjerno Zarobljeni, Ali Nije Vidio Kakvu Korist Biljka Ima Od Toga. Do Sredine 19. St. Počelo Se Sumnjati Na Karnivorni Karaker Biljke, I Charles Darwin Je, Provevši Eksperimente, Napokon Je to Dokazao I Pisao O Tome U Djelu Insectivorous Plants Iz 1875. Toliko Su Specijalizirane Na Karnivoriju Da Nemaju Ni Enzime Koje Ostale Biljke Inače Koriste Za Unos Nitrata Iz Tla.

Najbrojniji Rod Karnivornih Biljaka, Prisutan Na Obje Hemisfere, U Većini Zemalja I Različitih Klimatskih Uvjeta – Ima Ih Svugdje Osim Na Antarktici, A 50% Vrsta Prisutno Je U Australiji. Skoro Sve Su Nađene Na Siromašnim, Kiselim Tlima, Obično U Močvarama, Dok Su U Australiji Neke Vrste Evoluirale I Prilagodile Životu U Sušim Staništima, Koja Se Povremeno Mogu Potpuno Isušiti. Dosta Vrsta Živi U Zajednici S Mahovinom Sphagnum, Koja Uzima Hranjive Tvari Iz Tla I Dodatno Zakiseljava Tlo.

Vrste Se Razlikuju I U Veličini. Listovi Su Dugi Od 1,5 Mm Do Preko 60 Cm. Mogu Biti Jednostavni Ili Razdijeljeni, U Rozeti Na Razini Sa Zemljom, Ili Pojedinačno Na Dugim Pa Čak I Puzajućim Stabljikama. Korijen Može Biti Vlaknast Ili Mesnat, Ili Stabljika Može Pružati Izdanak Iz Gomolja. Vrste Drosera Intermedia I D. Rotundifolia (Sl. 10.) Imaju I Arbuskularnu Mikorizu, Gdje Gljiva Prodire U Kortikalne Stanice Korijena Biljke. Rosike Mogu Živjeti I Do 50 Godina.

Tentakuli Su Raspoređeni Po Čitavoj Lisnoj Plojci, Ali Se Oni Na Rubu Morfološki I Fiziološki Razlikuju Od Onih U Središnjem Dijelu Plojke. Pravilo Je Da Se Najduži Tentakuli Nalaze Na Rubu Lista. Tentakuli Se Mogu Savijati (Ili Kemonastija Ili Tigmonastija) Samo U Jednom Smjeru – Prema Sredini Lista – Ali Obično Brže Odgovaraju Na Podražaj I Kreću Se Brže Nego Unutarnji Tentakuli (U Vrste D. Burmanii Mogu Se Pomaknuti Za 180° Za Manje Od Minute). Stoga Su Posebno Korisni U Sprečavanju Većih Kukaca Da Pobjegnu. Ti Tentakuli Usmjereni Su Prema Van, Manje – Više Uzduž Plohe Lista, Blago Odraženi. Od Ruba Lista Prema Unutra Dužina Tentakula Postepeno Se Smanjuje, Dok Istovremeno Njihov Kut Nagiba Postaje Strmiji, Sve Dok U Središnjem Dijelu Lista Nisu Jako Kratki I Potpuno Uspravni. Tentakuli Na Površini Plojke Radijalno Su Simetrični, A Oni Na Rubu Dorziventralno. Vršni Dio Tentakula Osjetljiv Je I Na Kemijski I Na Mehanički Podražaj. Gibanja Potaknuta Kemijskim Ili Mehaničkim Podražajem Jasno Su Odvojena Od Područja Percepcije Podražaja, A Lokalizirana Su U Području Baze Tentakula. Podražaj Može Biti Stimuliran Iritacijom, Kao Kada Je Tentakul Lagano Ogreben, Ili Malenim Teretom Poput Sićušne Sjemenke, Ili Dodatkom Čvrste Ili Tekuće Hranjive Tvari. Ako Se Tentakuli Zatvore Zbog Ne-Hranjivog Tijela, U Roku 24 Sata Vratit Će Se U Prethodni Položaj.

Tentakule Čine Dršci Sa Žlijezdom Na Vrhu, Kompleksne Strukture. Same Žlijezde Su Jajolike, Obično Crveno Obojane, Posebno Kada Su Izložene Suncu, Čak I Ako Ostatak Tentakula Ostane Zelen. One Okrunjuju Uspravne Drške, Osim U Slučaju Vanjskih Tentakula U Nekih Vrsta (Npr. D. Rotundifolia) Gdje Je Vrh Drška Spljošen U Obliku Žličice U Središtu Koje Je Žlijezda.

Ove Su Žlijezde Posebne, U Usporedbi S Ostalim Karnivornim Biljkama Ljepljivih Listova, Jer Imaju 3 Zasebne I Jednako Važne Funkcije. Ne Samo Da Luče Sluz Koja Lovi I Savladava Plijen, Nego Luče I Enzime (Peroksidaze, Kisele Fosfataze, Esteraze I Proteaze) Koji, U Kombinaciji Sa Slabom Kiselinom Prisutnom U Sluzi, Razgrađuju Sve Osim Hitinoznog Skeleta Žrtava. I Na Kraju, Apsorbiraju Većinu Konačne Tekućine. Vrlo Je Vjerojatno Da I'm U Ovoj Posljednje Navedenoj Funkciji U Maloj Mjeri Pomažu I Mikroskopske Dlake Koje Se Nalaze Na Površini Lista I Na Samim Dršcima Tentakula.

Kukci Sletjeli Na Središnji Dio Lista Bit Će Zadržani, Barem Privremeno, Viskoznom Izlučinom Žlijezda Na Koje Su Došli. Veći Kukci Mogu Se Osloboditi, Ali Većina Će Ih Se Boriti, Time Samo Dolazeći U Kontakt I Aktivirajući I Susjedne Žlijezde. Na Do Sada Neutvrđen Način, Signal Se Širi Preko Lista Aktivirajući Ostale Tentakule. Broj Tako Aktiviranih Tentakula Ovisi O Otporu I Veličini Životinje, I Tako Ih Se Uključi Dovoljno Da Potpuno Savladaju Plijen.

Naravno, Ne Uhvate Se Svi Kukci U Središnjem Dijelu Lista; Više Je Obratno, Jer Je Vanjska Žlijezdana Površina Veća. Ali Ondje Probava Ne Bi Bila Efiksana Zbog Manjeg Broja Žlijezda. Taj Problem Biljka Riješava Tako Što Se Tada Tentakuli Saviju Unatrag I Dovode Plijen U Središnji Dio, Gdje Su Žlijezde Brojnije. A. Batalin Otkrio Je Da Je Savijanje Tentakula Rezultat Fenomena Rasta, A Istraživanja Je Nekih 25 Godina Kasnije Proveo H. D. Hooker. Da Bi Se Savio, Tentakul Počinje Rasti U Dužinu Od Baze Prema Gore, Ali Strane Rastu Različitom Brzinom – Vanjska Brže Od Unutarnje. Središnji Tentakuli Ne Mogu Biti Direktno Podraženi Nego Samo Indirektno, Uslijed Provođenja Podražaja Od Rubnih Tentakula. Njihovo Je Savijanje Isključivo Tropna Reakcija. Kada Je Probava Završena, Proces Se Ponavlja, Ali Obratno. No Postoji Ograničenje – Savijanje Se Može Ponoviti Samo 3 Puta Po Tentakulu. Često Drugo I Treće Savijanje Nije Istog Intenziteta Kao Prvo. Bitna Je Ekonomičnost. Čak I Malena Mušica Sletjela Na Vanjski Tentakul Može Biti Savladana U Jednoj Kapi Sluzi I Transportirana U Centar Samim Tim Tentakulom.

U Većine Vrsta Manji Ili Veći Dio Samog Lista Može Se Usko Smotati Preko Žrtve. To Ne Počinje Prije Nego Je Plijen Već Savladan, I Potrebno Je 24 – 48 Sati Da Se Proces Dovrši. Nema Ulogu U Hvatanju Žrtve, Iako Često Izgleda Upravo Tako. Služi Samo Da Se Veća Površina Lista, A Time I Žlijezda, Dovede U Kontakt S Kukcem. Tako Će Probava Biti Brža I Učinkovitija, Pa Ne Čudi Da Se to Češće Događa Kada Je U Pitanju Veći Plijen. Taj Proces Također Ima Korisnu, Ali Sekundarnu, Ulogu U Pružanju Zaštite Od Kiše, Jer Sprečava Da Tekući Produkti Probave Budu Isprani Prije Nego Ih List Apsorbira.

Da Li List Čime Mami Plijen? Još Uvijek Nema Konačnog Odgovora. Nema Žlijezda Koje Luče Nektar, Iako Se Zbog Čistih Kapi Sluzi Može Pretpotaviti Obratno; Ili Se Radi O Privlačnom Mirisu Nedostupnom Ljudima? To Su Pretpostavke, Ali Sigurno Je Da Velik Broj Kukaca Izabire Sletjeti Na Listove.

Rosike Sadrže Mnogo Medicinski Korisnih Sastojaka (Što Je Jedan Od Razloga Njihove Sve Veće Ugroženosti) – Flavonoide, Karotenoide, Vitamin C, I Mnoge Druge. Još U 12. St. Uočeno Je Da Ima Ljekovita Svojstva I Koristila Se (U Obliku Čaja) Protiv Kašlja, Bronhitisa I Astme, A I Moderna Medicina Dokazala Je Da Biljka Sadrži Sastojke Protiv Kašlja. Spominje Se Još Korištenje Biljke Kao Afrodizijaka, Pa Za Jačanje Srca, Kod Opekotina Od Sunca I Zubobolje. Koristi Se I Danas U Pripremi 200 – 300 Registriranih Lijekova - Za Astmu, Kašalj, Plućne Infekcije I Čireve Na Želucu. Podzemne Stabljike Gomoljastih Rosika Iz Australije Su Delikatesa Tamošnjim Aboridžinima, A Korištene Su I Kao Boje Za Tkaninu. Postoji I Recept Za Liker Od Rosika, Još Iz 14. St.

/

Slika 10. Vrsta Drosera Rotundifolia

(Http://mysite.Verizon.Net/elgecko1989/drotundifolia.Jpg)

* 1. **Stupice S Iznenadnim Zatvaranjem**
     1. **Rod *Dionaea***

Kada Ju Vidimo Po Prvi Put, Naglo Zatvaranje Krila Nalik Raljama, Iznenađujuće Je Iskustvo, I Ne Čudi Da Je to Prva Biljka Kod Koje Se Sumnjalo Na Karnivoriju, Nedugo Nakon Što Je Otkrivena U 18.St. Dionaea Muscipula (Sl. 11.) Jedina Je Vrsta Toga Roda. Usprkos Nesumnjivoj Genijalnosti I Učinkovitosti Klopke, Čini Se Da Je Na Rubu Izumiranja, Zbog Ograničene Rasprostranjenosti - U Obalnom Području Jugoistočne Sjeverne Karoline I Pripadajućoj Zemlji Na Istočnom Obalnom Uglu Južne Karoline – Koja Se Brzo Smanjuje. Ondje Voli Vlažno Ali Ne Natopljeno Tlo Većinom Od Pijeska I S Malim Udjelom Treseta, Tj. Pjeskovitim Travnjacima - Savanama, I Očito Je “dosljedna” U Svojim Potrebama Jer Su Pokušaji Da Se Unese Na Druga Prilično Slična Staništa Izvan Prirodnog Raspona Propali. Zanimljivo Je Da Neće Preživjeti U Okolišu Bogtim Dušikom, Vjerojatno Jer Je Uslijed Zamršenog Evolucijskog Procesa Razvila Mogućnost Hvatanja I Probavljanja Kukaca. Dobro Podnosi Vatru I to Joj Je Kompetitivna Prednost Za Vrijeme Periodičkih Požara.

Prvi Poznati Zapis Je Onaj A. Dobbsa, Iz 1763., Koji Ju Je Nazvao „veliko Čudo Biljnoga Svijeta”. Uspoređuje Ju Sa Željeznom Odskočnom Klopkom Za Lisice, Napominjući Da „na Sve Što Dotakne Listove, Ili Padne Između Njih, Odmah Se Zatvore Poput Odskočne Klopke, I Zarobe Kukca Ili Bilo Što Što Padne Između Njih” Ali Ne Navodi Zaključke O Mogućem Razlogu Takvog Ponašanja.

1768. Prve Žive Biljke Donesene Su U Englesku (William Young). Vidio Ih Je John Ellis, Botaničar Amater. Jako Je Sumnjao Na Karnivoriju I Poslao Pismo Linnéu, Zajedno Sa Suhim Uzorcima. U Svom Izvještaju Čak Je Spomenuo Da Bi Krila Mogla Lučiti Slatku Tekućinu Za Privlačenje Kukaca, Što Danas Znamo Da Je Točno, Iako Je On Pretpostavio Da Ju Luči Ono Što Su Zapravo Probavne Žlijezde. Pošto Je Linné Imao Samo Suhi Materijal, Razumljivo Je Da Se Nije Uvjerio U Tu, Kako Se Njemu Činilo Prilično Maštovitu, Hipotezu. Zbog Njene Ljepote Nazvao Ju Je Dionaea, Prema Jednom Od Grčkih Imena Za Afroditu (Lat. Venus – Rimska Božica Ljubavi), Između Ostalog Božicu Ljepote. 30-Ak Godina Kasnije William Bartram, Američki Botaničar, 1793., U Svom Djelu Spominje Da Su Biljke Na Koje Je Naišao Bez Sumnje Karnivorne. Do Sredine 19. St. Mnogi Botaničari Bili Su Uvjereni U Karnivorni Karakter Ove Klopke, Ali Jaka Sumnja Ne Može Ništa Dokazati, I Tek Je U Ranim 70-Im Godinama 19. St. Darwin Proveo Pokuse Na, Kako Ju Je On Smatrao, Jednoj Od Najljepših Biljaka Na Svijetu, Dokazujući Bez Sumnje Da Dionaea Probavlja Žrtve I Apsorbira Konačnu Tekućinu U Svoj Sustav.

Listovi, Njih 4 -7 U Rozeti, Dižu Se S Kratkog Nerazgranatog Rizoma, Prekrivenog Sukulentnim Bazama Peteljki Prijašnjih Listova. Ako Ih Je Više, Onda Su to Kolonije Koje Se Uzdižu S Rozeta Podijeljenih Pod Zemljom. List Je U Obliku Klopke S Dva Krila. Nalazi Se Na Peteljci Koja Je Često Ravna I Listolika U Proljeće, Malo U Obliku Klina, Pa I Srcolika, Šireći Se Prema Kraju. Sposobna Je Provoditi Fotosintezu. Strane Se Zatim Savijaju Unutra, Formirajući Duboki Središnji Urez, S Kojeg Izraženo Središnje Rebro Izlazi Kao Kratki Držak Koji Čini „kralješnicu” Klopke. Ti Podupirući Listovi Su Povaljeni I Rozeta U Proljeće Rijetko Doseže 7,5 Cm U Promjeru, A Peteljka Je Duga Od Pola Do Dvije Dužine Klopke.

Drugi, Ljetni, Tip Peteljki Plosnat Je, Ali Uži Nego Proljetni Tip, Ili Čak U Obliku Drška. Razlikuju Se I Jer Su Uvijek Uspravni. Obično Su Dugi 3 - 4 Dužine Klopke, Cijeli List 6,5 – 13 Cm Dužine, Iako Mogu Doseći I Do 16,5 Cm, Pa I Više. Stvaranje Tog Tipa Listova Nije Nepromjenjivo Jer Neke Biljke Nastavljaju Stvarati Proljetne Listove, I Vjerojatno Neki Klonovi Uvijek to Čine. Listovi Nastali Zimi Su Položeni I Širokih Peteljki, Ali Manji Od Proljetnih, I Klopke Se Jedva Mogu Zatvoriti, Ako Uopće. Pri Hladnim Uvjetima Biljka Može Postati Polu-Dormantna S Nekoliko Listova, Dok Se Potpuna Dormancija Može Pojaviti Pri Nižim Temperaturama. Zapravo, Biljka Koja Ne Prođe Period Dormancije Zimi Oslabit Će I Uginuti Nakon Nekog Vremena.

Nazubljene Polovice Dviju Lisnih Plojki, „krila”, Formiraju Klopku, Pričvršćene Za Nastavak Središnjeg Rebra, Tzv. Bodlju. Gornja Površina Svakog Krila Je Podijeljena, I Smještena Između Rubova Na Kojima Je 15 – 20 Šiljastih Zubi. Tvrdi Su I Nagnuti Prema Unutarnjem Rubu Tako Da Se, Dok Se Klopka Zatvori, Isprepletu. Lako Se Vidi Ispravnost Dobbsove Usporedbe S Klopkom Za Lisice.

U Središnjem Dijelu Svakog Krila Su Osjetne Čekinje, Zbog Kojih Se Klopka Zatvara. Bezbojne Su, Šiljaste I Duge 1/5 Širine Krila. Iako Ih Je Obično 3, Mogu Biti I 2, 4 A Ponekad I Više Po Krilu. Na Skoro Cijeloj Gornjoj Površini Raspršene Su Mikroskopske Žlijezde. U Uskom Pojasu Odmah Ispod Bazalnog Dijela Rubnih Zubi Nalaze Se, Obično Bezbojne, Žlijezde Koje Luče Nektar I Time Privlače Plijen. Žlijezde U Preostalom Području Su Probavne. One Su Prvo Bezbojne Ali Izložene Suncu Pocrvene (Antocijan), Što Tada Daje Površini Krila Rozo Do Tamnocrveno Obojenje, Stvarajući Ekstremno Privlačnu Značajku Klopke. Za to Vrijeme Zona Lučenja Nektara Prepoznatljiva Je Ostajući Zelena, Ali Ponekad Se Boja Prelije I U Njihovo Područje I Oboji Bodlje. Područja Oko Osjetnih Čekinja Venerine Muholovke Kukcima Svjetlucaju U Odnosu Na Tamne Rubove Zamke.

Većinu Kukaca Privlači Miris Nektara, U Kombinaciji S Crvenim Obojenjem Krila, Ali Velik Broj Su Zapravo Slučajni Posjetitelji, Posebno Zimi I U Proljeće, Koji Se Ne Hrane Nektarom. Moguće Je Zatvoriti Klopku Bez Diranja Osjetnih Čekinja, Npr. Višekratnim Trljanjem Ili Grebenjem Po Površini, Ali Ju Kukac Uvijek Zatvori Diranjem Jedne Ili Više Osjetne Čekinje. Jedan Dodir Dlake Nije Dovoljan – Zatvaranje Zahtijeva Uvijek Ili 2 Dodira Jedne Te Iste Dlake U Roku 20 Sekundi, Ili 2 Različite Dlake, U Istom Tom Periodu, Nakon Čega Se Klopka Zatvara U Roku 0,1 Sekunde. To Je Mjera Opreza Protiv Lažnog Alarma, Jer Ako Bi Se Klopka Zatvorila Npr. Zbog Kapi Kiše Ili Nekog Materijala Kojeg Je Dopuhao Vjetar to Bi Biljci Potratilo 24 H. Brzina Zatvaranja Klopke Varira Ovisno O Količini Svjetlosti, Vlage, Veličini Plijena, I Općenitim Uvjetima, Pa Služi I Kao Pokazatelj Zdravlja Biljke.

Ako Posadimo Sjemenku Venerine Muholovke Treba Joj 4 – 5 Godina Da Potpuno Izraste, I Živjet Će 20 – 30 Godina Ako Se Uzgaja U Dobrim Uvjetima. Smatra Se Da Su ”zubi” I Osjetne Čekinje Homologni S Tentakulima Rosike, A Postoje I Hipoteza Da Je Venerina Muholovka Evoluirala Od Rosike. Iako Se U Laboratorijskim Uvjetima Klopka Može Zatvoriti Više Puta Tijekom Života, U Prirodi Ne Može Uhvatiti Više Od 3 Kukca U Tom Periodu, Jer Ili Postane Inaktivna Ili Ugine.

Zatvaranje (Seizmonastijsko Gibanje) Se Odvija U 2 Stadija: Zatvaranje I Sužavanje. Turgorska Gibanja Uzrokuju Sklapanje Obiju Polovica Lisne Plojke, Nakon Kojeg Slijedi Polaganiji Proces Rasta Koji Klopku Steže Još Čvršće Oko Plijena. U Prvom Stadiju Se Krila Približe Dovoljno Da Se Zubi Isprepletu Dok Klopka Ostaje Malo Poluotvorena. Zubi Tada Formiraju Rešetke, Koje Sprečavaju Izlaz Većeg Plijena, Dok Manji Kukci, Poput Mrava, Mogu Sigurno Odšetati U Slobodu. To Je Sve, Kako Je Darwin Zabilježio, U Interesu Biljke - Zbog Ograničenog Broja Zatvaranja Hvatanje Premalenih Kukaca Je Beskorisno, Pa Je Bolje Čekati Veći, Hranjiviji Plijen. Klopka Ostaje U Tom Stadiju Oko 30 Min., I Ako Je Plijen Pobjegao Ili Se Radilo O Lažnom Alarmu, Postepeno Će Se Ponovno Otvoriti, A Sve to Skupa Traje 24 H. Svakako, Vjerojatnije Je Da Je Uhvatila Dobar Plijen, I U Tom Slučaju Prelazi U Fazu 2.

U Toj, Sužavajućoj Fazi, Krila Se Približavaju Sve Dok Se Skroz Ne Priljube Jedno Uz Drugo, Osim Na Malom Području Oko Bodlje I Oko Tijela Žrtve, Koja Je Sada Tako Jako Stisnuta Da Izvana Nalikuje Na Izbočinu. Nadalje, Pritisak Je Tolik Da Se Tijelo Često Zdrobi. Klopka Je Sada Hermetički Zatvorena I Probava Počinje. Kiselina I Enzimi Dolaze Iz Probavnih Žlijezda, Koje I Apsorbiraju Hranjive Produkte Razgradnje. Kada Je Taj Proces Gotov, Za Oko 10 Dana, Sve Što Ostaje Su Hitinozni Skelet I Krila Muhe (Kukca). Bakterije Nemaju Ulogu U Probavi. Lovi I Paučnjake, A Povremeno Uhvati I Kukca Poput Ose, Većeg Nego Što Se Opskrba Sokova Može Nositi S Tim, I U Tom Slučaju Tijelo Će Postati Predmat Bakterijske Razgradnje Koja Se Širi Listom I Naposlijetku Ga Ubije. Zabilježen Je I Slučaj Da Je Ulovila Malu Žabu.

Mehanizam Hvatanja Klopke Nije Baš Objašnjen. Zna Se Da Podražena Čekinja Okida Električni Signal Koji Pokreće Fazu Zatvaranja – Akcijski Potencijal Koji Najviše Uključuje Ione Kalcija, Ali Je Li to Rezultat Otpuštanja Staničnog Turgora Ili Nečeg Drugog, Nije Objašnjeno. Faza Sužavanja Je Fenomen Rasta Srodan Onome Što Uzrokuje Savijanje Tentakula Rosike. Vanjska Površina Krila Brzo Raste Uslijed Toga Što Vanjski Dijelovi Režnjeva Nakupljaju Vodu I Povećavaju Se, Dok Unutrašnji Ne, I to Tjera Krila Unutra, Dok Kod Otvaranja Unutarnja Površina Raste a Vanjska Ne. Dakle U Otvorenom Stadiju Krila Klopke Su Konveksna a U Zatvorenom Su Konkavna, Tvoreći Šupljinu.



Slika 10. Vrsta Dionaea Muscipula

(Http://hr.Wikipedia.Org/wiki/datoteka:dionaea Muscipula Trap.Jpg)

* + 1. **Rod *Aldrovanda***

*Aldrovanda Vesiculosa (Sl. 12.) Jedini Je Predstavnik Ovoga Roda. Submerzna Tj. Vodena Biljka Raširena Je U Europi (Osim Velike Britanije) I Africi, Te Istočno U Indiji I Japanu I Južno U Australiji. Malena Je Biljka Koja Raste Odmah Ispod Površine Kiselih Voda, I Pošto Voli Rasti Između Stabljika Trske, Šaša I Rogoza Nije Lako Uočljiva. Možda Je to Razlog Što U Europi Nije Zabilježena Do Sredine 18. St. Najraniji Zapis Bio Je Onaj Leonarda Plukeneta U Djelu Almagestum Botanicum Iz 1699. U Kojem Opisuje Varijetet Iz Tropske Indije Kojeg Je Nazvao Lenticula Palustris Indica. Biljka Je Kasnije Nađena U Močvari Blizi Bologne I Poslana Botaničaru Gaetanu Montiju, Koji Ju Je Opisao Pod Nazivom Aldrovandia, Oko 1747. To Je Ime Kasnije Slučajno Izmijenjeno 1753. U Linnéovom Djelu Species Plantarum.*

Kao I Mnoge Druge Plutajuće Vodene Biljke, I Ova Je Bez Korijenja. Obično Postoji Jedna Kratka Stabljika Koja Jedva Doseže 15 Cm, Dužina Ostaje Podjednaka Dok Biljka Raste, Jer Dok Vrh Raste Baza Stabljike Ugiba I Razgrađuje Se. Listovi Su Raspoređeni Oko Stabljike U Pršljenima Od Po 8, Povremeno 6 Ili 9 Komada. Svaki List Sastoji Se Od Široke Ravne Peteljke Koja Se Širi Prema Kraju, Gdje Nosi Na Kratkim Dršcima 4 - 8 Visoko Usmjerenih Mačolikih Struktura Skupa S Dvodijelnom Klopkom. Te Strukture, Nazvane Čekinje, Pružaju Dobru Zaštitu, Za Klopke Koje Bi Lako Mogle Biti Otkinute S Krhkih Držaka.

Središnja Žilica Peteljke Nastavlja Se Preko Uskog Drška Do Klopke, Gdje Završava Bodljom. Klopka Je Slična Onoj U Venerine Muholovke, Osim Što Je Manja (2 Mm). Na Prvi Pogled Čini Se Da Joj Nedostaju Rubni Zubi I, Iako Zelena, Krila Klopke Toliko Su Tanka Da Se Čine Prozirna. Svaka Klopka Savijena Je Unatrag Pod Nekim Kutom I Nagnuta Ulijevo Uslijed Razvoja Stabljike, Što Pršljenu Daje Oblik Vodenog Kotača. Kada Je Klopka Potpuno Otvorena, Kut Između Krila Iznosi Oko 50°.

Gornja Površina Svakog Krila Podijeljena Je Na Dvije Zone. Prva, Vanjska Zona, Uključuje Nešto Više Od Polovice Površine Od Ruba Prema Unutrašnjosti. Pretežno Je Glatka, A Tu I Tamo Nađe Se Četverostruka Žlijezda Koja Luči Sluz Koja Možda Pomaže Pri Hermetičkom Zatvaranju, Ali to Nije Dokazano. Krilo Je U Toj Zoni Ekstremno Tanko. Ispod Je Druga, Unutarnja Zona, Koja Se Proteže Do Bodlje. U Toj Zoni Puno Je Kuglastih Probavnih Žlijezda. Gusto Su Raspoređene U Vanjskom Dijelu Te Zone, Postupno Postaju Rjeđe I Skoro Odsutne Blizu Baze. Ipak, Nagomilane Su U Redu Uz Graničnu Bodlju. Ali Najuočljivije U Toj Zoni Su Osjetne Čekinje Koje Su, Iako Mikroskopskih Dimenzija, Mnogo Veće U Odnosu Na Veličinu Klopke Nego U Venerine Muholovke, Jer Iznose ¼ Širine Krila. Također, Brojnije Su – Prosječno Ih Je 20 Po Krilu Tj. 40 Po Klopci. Ta Je Zona Nešto Deblja Od Vanjske, Osim Rubnog Dijela Gdje Postaje Jednako Tanka.

U Klopci Tek Nedavno Otvorenoj Prvi Put, Jedan Dodir Na Osjetnu Čekinju Bit Će Dovoljan Da Se Klopka Zatvori. Starijoj Klopci Trebat Će Više, Ali I Nakon 300-Tinjak Pokusa Dr. F. E. Lloyd Nije Uspio Naći Konačno Pravilo. Neke Klopke Zatvore Se Nakon 2 Podražaja, Neke Nakon Nekoliko Uzastopnih.

Iako Klopke Ulove Mnogo Plijena, Ne Zna Se Da Li Životnje Nešto Privlači Ili Su Uhvaćene Slučajno. Zatvaranje Ima Dvije Faze. U Prvoj Se Dva Krila Približe Dovoljno Da Se Slobodni Rubovi Dotaknu I Njihovi Zubi Međusobno Povežu, Čineći Bijeg Nemogućim. Ako Je to Bilo Uzrokovano Lažnom Uzbunom, Klopka Će Se Opet Otvoriti Za Nekih 25 – 30 Minuta. Ako Se Ipak Radilo O Žrtvi, Ona Će Dalje Potaknuti Drugu Fazu, Za Vrijeme Koje Se Vanjske Zone Krila Priljube, Od Rubova Prema Unutra. Tako Se Sav Višak Vode Istisne Van I Klopka Potpuno Zatvori. Žrtva Se Postupno Spušta Dolje Prema Bazalnom, Probavnom Dijelu Klopke, I Istjecanje Vode Bez Sumnje Pomaže Probavi Koja Sada Počinje. Probavne Žlijezde Luče Enzime I Kiselinu, A Čini Se Da One I Apsorbiraju Rezultate Probave.

Kao I Kod Venerine Muholovke, Do Danas Nije Razjašnjen Mehanizam Osjetnih Čekinja, Što Krila Drži Razdvojenima I Metoda Njihova Brzog Otpuštanja. Ipak, Proces Spajanja Proučavao Je Jogi Ashida 1930-Ih. To Je Tzv. Fenomen Rasta - Kako Se Približavaju, Debele Zone Uzrokuju Spajanje I Tankih Zona, A Pri Otvaranju Je Suprotno.

/

**Slika 12. Vrsta Aldrovanda Vesiculosa**

(Http://en.Wikipedia.Org/wiki/file:aldrovandavesiculosahabit.Jpg)

* 1. **Stupice S Usisavanjem**
     1. **Rod *Utricularia***

Ova Biljka – Mješinka - S Mjehurastim Klopkama Široko Je Rasprostranjena – Ima Je Svugdje Osim Na Antarktici I Nekim Oceanskim Otocima. Ime Dolazi Od Latinske Riječi Utriculus Koja Ima Više Značenja, Ali Najčešće Je „kožna / Vinska Boca”. Većinom Vodena Biljka – Živi Submerzno, Ali Ima I Terestričkih (Na Vlažnim Tlima), Dok Su Neke Epifiti I Rastu Na Tresetnoj I Truloj Kori Drveća Kišnih Šuma, Ima I Litofita, A Neke Su Tako Ekstremne Da Rastu Samo U „lavorima” Koje Formiraju Rozete Listova Epifitske Biljke Tillandsia I Koji Su Ispunjeni Vodom.


Posebnost Svih Vrsta Ovoga Roda Je Da Nemaju Korijenje Ni U Jednoj Fazi Razvoja. Većina Ih Formira Duge, Povremeno Razgranate Drške Iz Kojih Kod Kopnenih I Epifitskih Vrsta Listovi Izlaze Prema Gore, A U Vodenih Vrsta Zamijenjeni Su Nastavcima Koji Funkcioniraju Kao Listovi, Ali Mogli Bi Biti I Modificirani Izdanci. Zapravo, Osim Cvjetnih Stapki, Ove Mjehuraste „trave” Nemaju Mnogo Zajedničkog S Ostalim Kritosjemenjačama, A Čak Je I Kod Kopnenih Vrsta Teško Odrediti Gdje Završava Izdanak a Počinje List. Najsofisticiranija Značajka Ovih Biljaka Su Klopke – Mjehurići Na Dršcima Razbacani Uokolo Po Stabljici I/ili Listovima, Ali Nikad Iznad Površine Vode Ili Supstrata, Osim Kod Jedne Vrste Kada Je Supstrat Prekriven Slojem Vode. Prije Nego Je Otkrivena Njihova Prava Uloga, Smatralo Se Da Služe Za Plutanje.

Veličina Ovalne, Okrugle Ili Kruškolike Klopke Varira Među Vrstama, Od 0,25 Do 5 Mm. Obično Je Prozirna I Spljoštena Sa Strane. Za Biljku Je Bazom Pričvršćena Uskim Drškom a Sprijeda Je Ulaz S „vratima”. U Većine Postoje Privjesci Koji Mogu Biti Dugi I Granati Se, Jednostruki I Nalik Kljovi Ili Pak Krilu. Mjehur Je Ispunjen Vodom I Prilagođen Za Hvatanje Sićušnih Vodenih Životinja. Veličina Plijena Kojeg Klopka Može Uloviti Ovisi O Veličini Ulaza U Klopku. Najmanje Love Mikroskopske Jednostanične Protozoa I Sićušne Kolnjake, Dok Najveće Klopke Nađene U Vodenih Vrsta Love Vodenbuhe, Pa Čak I Riblju Ikru, Punoglavce, Obliće I Ličinke Komaraca. Kod Mješinke Utricularia Exoleta Prehrana Životinjama Vidljivo Pospješuje Stvaranje Cvjetova.

Usprkos Nekim Razlikama U Strukturi Klopke Među Različitim Vrstama, Funkcija I'm Je U Osnovi Ista. Ovdje Će Biti Opisana Klopka Vrste Utricularia Vulgaris (Sl. 13.) Zbog Njene Široke Rasprostranjenosti I Veličine. Kod Nje, Kao I U Većine Vodenih Vrsta, „antene” Se Granaju I Formiraju Lijevak Koji Vjerojatno Služi Vođenju Potencijalnog Plijena Prema Ulazu, Istodobno Sprečavajući Doticanje Osjetnih Čekinja Većim Životinjama. Područje Vrata Prekriveno Je Žljezdanim Stanicama Koje Luče Sluz Koja Pomaže Održati Vrata Vodonepropusnima Dok Su Zatvorena. Posebne Žlijezde Crpe Gotovo Svu Vodu Iz Unutrašnjosti Mjehura (Mješine), Tako Da Se Vrata Drže Čvrsto Zatvorena Pomoću Vodenog Tlaka Izvana. Dodatna Izolacija Smještena Je Izvana U Obliku Membrane Nazvane Velum, Koja Hermetički Zatvara Pukotinu. Vanjska Strana Vrata Blago Je Konveksna I Na Njoj Su Brojne Žlijezde S Dršcima Koje Luče Sluz I Šećer Koji, Pretpostavlja Se, Privlači Vodene Životinjice. Na Donjem Rubu Vrata Su 4 Šiljaste Čekinje Blago Uzdignute I Usmjerene Prema Van, Oblikujući Okidač. Unutrašnjost Mjehura Prekrivena Je S Mnogo Dvokrakih I Četverokrakih Žlijezda. Strane Klopke Su Konkavne I Mjehur Je Gledan Odozgo Uzak. To Je Zato Što Unutra Postoji Djelomični Vakuum Pa Vrata Ostaju Zatvorena Zbog Napetosti.

Osjetne Čekinje Su Poput Kvake I Neznatni Dodir Neke Male Vodene Životinje Dovoljan Je Za Prekid Te Napetosti I Otvaranje Vrata, Pri Čemu Životinja Bude Usisana Unutar Mjehura, Uz Nalet Vode. Sada Kada Je Vakuum Tj. Negativni Tlak Oslobođen, Poništava Se Napetost, Vrata Se Vraćaju U Prijašnju, Zatvorenu Poziciju I Životinja Je Zatvorena U Mjehuru. Sve to Dogodi Se U Roku 10 – 15 Tisućinki Sekunde. Voda Se Zatim Postepeno Povlači Iz Mjehura (Stanice Na Rubu Zamke Počinju Izlučivati Ione, Što Uzrokuje Da Voda Osmozom Počinje Izlaziti Iz Zamke) A Pretpostavlja Se Da Ju Uklanjuju Četverostruke Žlijezde I Da Prolazi Kroz Stijenke. U Roku 30 Min – 2 H Većina Vode Je Uklonjena I Vakuum Opet Uspostavljen, Te Je Klopka Spremna Za Novu Žrtvu. Jedini Aktivni Mehanizam Je Ovdje Zapravo Ispumpavanje Vode Iz Mjehura Aktivnim Transportom. Bočno Udubljenje I Napetost Mjehura Prije „gutanja” Temelji Se Na Adheziji Vode Na Unutrašnjoj Stijenci Mjehura, Kao I Na Koheziji Vode Koja Ga Ispunjava Nakon Što Se Oko 40% Vode Izbaci Aktivnim Crpljenjem.

Plijen Može Ostati Živ Neko Vrijeme Unutar Mjehura (Neki Protozoa I Po Nekoliko Dana) Ali Naposlijetku Ugine I Bude Probavljen. Probavne Enzime I Kiselinu Izlučuju Četverostruke Žlijezde, Ali Ne Zna Se Da Li Bakterije Imaju Kakvu Ulogu U Procesu Probave. Enzimi Su Kisela Fosfataza, Esteraza I Proteaza. Iste Žlijezde Apsorbiraju Konačnu Otopinu, A Vjerojatno I Dvostruke Žlijezde Iako Dio Njih Služi Sprečavanju Plijena Da Pliva Blizu Vrata.



**Slika 13. Vrsta Utricularia Vulgaris**

(Http://upload.Wikimedia.Org/wikipedia/commons/3/3b/uk Pond Bladderwort2.Jpg)

* + 1. **Rod *Polypompholyx***

Ovaj Australski Rod Mješinki (Sl. 14.) Razlikuje Se Od Roda Utricularia Po Prisutnosti Četverodijelne Čaške. Cvjetovi Su Ružičasti. Gornja Usna Podijeljena Je Na 2 Manja, Uska Dijela Dok Je Donja, I Do 6 Puta Veća, Podijeljena Na 3 Sjajna Dijela Od Kojih Su Vanjska 2 Kraća Od Srednjega, A Sve Skupa Podsjeća Na Podsuknju. Lišće Izlazi Iz Baze Biljke, Malo Je I Usko a Širi Se Prema Zaobljenom Vrhu.

Klopku Čine Dva Lateralna Krila Na Dršku Koji Se Povećava Tj. Napuhuje Što Je Bliže Klopci. „kljun“ Je Rascijepljen I Blisko Priljubljen Uz Napuhnuti Držak, Tako Da Je Ulaz Potpuno Blokiran Sprijeda Ali Ne I Sa Strane, Gdje Krilo I Kljun Kombinirano Čine Ulaze Poput Lijevka. Svaki Lijevak Je Podijeljen Češljem Oštrih Dlaka Na Dršku I Vodi Sa Strane Prema Posebnom Prostoru Koji Je Odvojen Od Susjednog Prvenstveno Rubom Na Dršku Blisko Priljubljenim S Donje Strane Kljuna, Popraćeno Još Jednim Češljem Krutih Dlaka.

Vršni Dio Tog Prostora Čine Kljun I Prema Unutra Nagnuta Vrata. Donje Površine Prostora I Njihovi Vršni Dijelovi Prekriveni Su Oštrim Dlakama Usmjerenim Prema Unutra, Tjerajući Životinje Prema Mjehuru.

/

**Slika 14. Vrsta Polypompholyx Multifida**

(Http://upload.Wikimedia.Org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/utricularia Multifida in Alison Baird Reserve.Jpg/220px-Utricularia Multifida in Alison Baird Reserve.Jpg)

**4. Literatura**

Denffer, D., Ziegler, H. (1988.) Botanika – Morfologija I Fiziologija, Udžbenik Botanike Za Visoke Škole, Školska Knjiga, Zagreb

Pevalek-Kozlina, B. (2003.) Fiziologija Bilja, Profil, Zagreb

Skupina Autora, (1997.) Drvo Znanja – Enciklopedijski Časopis Za Mladež, Broj 2, Tema: Mesojedne Biljke, 7. - 8. Str., Sysprint, Zagreb

Slack, A. (2000.) Carnivorous Plants, The Mit Press, Velika Britanija

Springer, O. P., Pevalek-Kozlina, B. (1997.) Biologija 3 – Fiziologija Čovjeka I Fiziologija Bilja, Udžbenik Za 3. Razred Gimnazije, Profil, Zagreb

Http://en.Wikipedia.Org/wiki/carnivorous Plant

Http://hr.Wikipedia.Org/wiki/biljke Meso%c5%bederke

**5. Sažetak**

U Ovom Radu Izložen Je Pregled Rodova Mesojednih Biljaka, S Podjelom Na Pasivne I Aktivne Klopke. Karnivorne Biljke Su Vrlo Specijalizirane. Ima Ih Oko 630 Vrsta, Iz 6 Redova: Asterales, Caryophyllales, Ericales, Lamiales, Oxalidales I Poales, A Nalazimo Ih Diljem Svijeta Na Vrlo Raznolikim Staništima.

Da Bi Pojedine Biljne Vrste Bile Svrstane U Skupinu Karnivornih Biljaka Moraju Zadovoljiti Sljedeće Kriterije:

1. Moraju Biti Sposobne Privući Plijen (Npr. Mirisom, Bojom, Nektarom)

2. Moraju Razviti Posebne Prilagodbe Za Hvatanje Životinja ( Npr. Zamka U Obliku Vrča S Glatkim I Skliskim Stjenkama, Zamka U Obliku Školjke Koja Se Može Zatvoriti, Zamka U Obliku Ljepljive Trake)

3. Moraju Posjedovati Posebne Prilagodbe Kako Bi Razgradili Uhvaćene Životinje (Npr. Probavne Enzime, Simbiotske Gljive, Bakterije)

U Flori Hrvatske Možemo Naći 8 Karnivornih Biljaka Svrstanih U Četiri Roda:

1. *Aldrovanda Vesiculosa L.*
2. *Drosera Anglica Huds., Drosera Intermedia Hayne, Drosera Rotundifolia L.*
3. *Pinguicula Vulgaris L.*
4. *Utricularia Minor L., Utricularia Vulgaris L., Utricularia Neglecta L.*

**6. Summary**

In This Work, A Short Review of Carnivorous Plants has Been Presented, Divided Into “passive” And “active” Trapper. Carnivorous Plants Are Very Specialized. There Are About 630 Species, From 6 Orders: Asterales, Caryophyllales, Ericales, Lamiales, Oxalidales and Poales. We Can Find Them All Over the World in Very Diverse Habitats.

To Be Classified Into Carnivorous Plants Group, Plants Must Meet the Following Criteria:

1. They Must Be Able to Attract Prey (Eg, Scent, Color, Nectar)
2. They Must Develop Special Adaptations for Catching Animals (Eg, A Pitfall Traps with Smooth and Slippery Walls, Shell-Shaped Traps That Close Rapidly, Sticky Traps)
3. They Must Have Special Adaptations to Decompose Captured Animal (Eg, Digestive Enzymes, Symbiotic Fungi, Bacteria)

In the Croatian Flora, We Can Find 8 Carnivorous Plants, Belonging to Four Genera:

1. *Aldrovanda Vesiculosa L.*
2. *Drosera Anglica Huds., Drosera Intermedia Hayne, Drosera Rotundifolia L.*
3. *Pinguicula Vulgaris L.*
4. *Utricularia Minor L., Utricularia Vulgaris L., Utricularia Neglecta L.*

Www.Maturski.Org