

**Xperience mens en natuur**

**Bee happy**

Inhoudsopgave

[Hoofdstuk 1: De vier rijken 3](#_Toc118312587)

[1.1 Levenskenmerken 3](#_Toc118312588)

[1.2 Indelen van organismen 3](#_Toc118312589)

[1.3 Plantenrijk 4](#_Toc118312590)

[1.4 Het dierenrijk 4](#_Toc118312591)

[1.5 Het schimmelrijk 5](#_Toc118312592)

[1.6 Het bacteriënrijk 5](#_Toc118312593)

[Hoofdstuk 2: Bouw van een plant 7](#_Toc118312594)

[2.1 De plantencel 7](#_Toc118312595)

[2.2 De organen van de plant 8](#_Toc118312596)

[2.3 Bouw van de wortels 9](#_Toc118312597)

[2.4 De bouw van de stengel 9](#_Toc118312598)

[2.5 De bouw van de bladeren 10](#_Toc118312599)

[2.6 De bouw van bloemen 12](#_Toc118312600)

[Hoofdstuk 3: De levenscyclus van de plant 13](#_Toc118312601)

[3.1 Zaden 13](#_Toc118312602)

[3.2 Hoe groeit het plantje verder? 13](#_Toc118312603)

[3.3 Wat gebeurt er in een plantenleven? 14](#_Toc118312604)

[Hoofdstuk 4: voortplanting van planten 15](#_Toc118312605)

[4.1 De bouw van bloemen 15](#_Toc118312606)

[4.2 De voortplantingsorganen 16](#_Toc118312607)

[4.3 De bevruchting van de eicel 16](#_Toc118312608)

[4.4 Het ontstaan van zaden 18](#_Toc118312609)

[4.5 Het verspreiden van zaden 19](#_Toc118312610)

[Hoofdstuk 5: Fotosynthese en verbranding 20](#_Toc118312611)

[5.1 Planten en voedingsstoffen 20](#_Toc118312612)

[5.2 Het proces fotosynthese 20](#_Toc118312613)

[5.3 Welke andere stoffen maakt een plant? 21](#_Toc118312614)

[5.4 De verbranding van glucose 22](#_Toc118312615)

[Hoofdstuk 6: Bijen, bestuivers en bloemen 23](#_Toc118312616)

[6.1 Kennismaking met de bij 23](#_Toc118312617)

[6.2 anatomie van de honingbij 23](#_Toc118312618)

[6.3 Samenleving en gedrag 25](#_Toc118312619)

# Hoofdstuk 1: De vier rijken

## 1.1 Levenskenmerken

Als je buiten om je heen kijkt zie je overal organismen. Een organisme is een ander woord voor een levend wezen. Alle organismen herken je aan de volgende 6 levenskenmerken:

* Voeden
* Groeien
* Ademen
* Uitscheiding
* Reageren
* Voortplanten

Om alle organismen uit elkaar te houden geven we ze een naam. Biologen maken een omschrijving van ieder organisme en tot welke soort het organisme hoort. Twee organismen behoren tot dezelfde soort als zij vruchtbare nakomelingen kunnen produceren. Bijvoorbeeld een paard en een ezel kunnen samen nakomelingen krijgen. De nakomelingen kunnen zelf geen nakomelinge krijgen. Een paard en een ezel behoren niet tot dezelfde soort.

## 1.2 Indelen van organismen

Alle miljarden organismen op aarde delen we in groepen in. Dit noemen we ordenen. Je weet dan wie bij wie hoort. Een bioloog kijkt dan naar de overeenkomsten en de verschillen tussen organismen.


Oor de eerste indeling kijken biologen naar de cellen. Cellen zijn de kleinste bouwstenen van een organisme. Er zijn vier verschillende soorten cellen. Een groep organismen met dezelfde cellen noemen we een rijk. We kennen dan ook vier rijken:

1. Plantenrijk
2. Dierenrijk
3. Schimmelrijk
4. Bacterierijk

Ieder rijk delen we verder in, zodat je precies weet welke organismen bij elkaar horen.


## 1.3 Plantenrijk

De plantencel is een ingewikkelde cel met veel verschillende onderdelen. De plantencel is zo ingewikkeld, omdat planten zelf voedsel kunnen maken. In onderstaande afbeelding zie je een plantencel. Verderop in de theorie bestudeer je de plantencel verder.

[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibg4C8ia7dAhWKb1AKHaMFAWAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbiologie-smc.weebly.com%2Fweek-1-en-2.html&psig=AOvVaw3tgkD23rr0IyDh-fJ4SVyd&ust=1536587706668992)

## 1.4 Het dierenrijk


Ook dieren bestaan uit cellen. De dierlijke cel ziet er eenvoudiger uit dan een plantencel. Wij mensen bestaan ook uit dierlijke cellen. In onderstaande afbeelding zie je een dierlijke cel.

[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQwOPljq7dAhUPbFAKHfizAtUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fplant-en-dier.jouwweb.nl%2Fdierlijke-cellen&psig=AOvVaw2S4ut6prNUs97izsWmfppm&ust=1536589148140866)

Het celmembraan zorgt voor een beschermende laag rond de cel. Door het celmembraan kunnen stoffen in of uit de cel.   
Het cytoplasma is een stroperige vloeistof in de cel. Hierin liggen alle celonderdelen en bevinden zich voedingsstoffen en afvalstoffen.   
De celkern regelt alles in de cel. Bijvoorbeeld dat bepaalde stoffen worden aangemaakt.

## 1.5 Het schimmelrijk

Schimmels bestaan ook uit meerdere cellen. De schimmelcel lijkt het meeste op een plantencel. Alleen hebben schimmels geen bladgroenkorrels. Hierdoor kunnen schimmels niet zelf voedsel maken, maar halen zij hun voedsel uit hun omgeving. In onderstaande afbeelding zie je een schimmelcel.


[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo5p_9jq7dAhUPZlAKHbY8D9gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbioinfo.jouwweb.nl%2Fschimmels&psig=AOvVaw3qADuSE6GKDJqEh2V9zkEx&ust=1536589177642221)

De celwand vormt een stevige laag om de cel. Het celmembraan zit net onder de celwand en laat net als bij dierlijke cellen stoffen de cel in en uit.  
In het cytoplasma van een schimmelcel liggen ook veel celonderdelen, zoals de celkern die alles regelt.   
In het midden ligt de vacuole. Dit is een blaasje gevuld met vocht die de cel stevig houdt.

Sommige schimmels zijn voor ons schadelijk. We kunnen er ziek van worden. We kennen ook heel veel nuttige schimmels. Denk bijvoorbeeld aan champignons die we eten. Veel antibiotica die wij slikken bij een infectie worden gemaakt door speciale schimmels. En schimmels helpen ons om bier of brood te maken.

## 1.6 Het bacteriënrijk

Bacteriën bestaan uit maar 1 cel en kun je dus niet met het blote oog zien. Ze zijn echt superklein, maar 0,001 mm. De bacteriecel heeft maar 3 onderdelen. In onderstaande afbeelding zie je een bacteriecel.

[](http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTs9iOj67dAhXGLFAKHfpWDOQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Flisannevandermolen.tripod.com%2F1-bacteri%25C3%25ABn.html&psig=AOvVaw3A1N3gC-E9D2SE5M-WS7Pc&ust=1536589225698010)

De celwand vormt ook hier een stevige wand met daaronder een celmembraan die stoffen de cel in en uit laat.   
In de cel zit cytoplasma waar celonderdelen inzitten.   
Bacteriën hebben geen celkern. Hun DNA ligt los in de cel. Het DNA regelt wel alles in de cel.   
Sommige bacteriën hebben zweepharen. Hiermee kunnen ze zich voortbewegen.

Net als dieren en schimmels halen bacteriën hun voedsel uit hun omgeving. Ook bacteriën kunnen nuttig voor ons zijn. In onze darmen zitten miljarden bacteriën die je helpen voedsel te verteren. Veel bacteriën zijn ook schadelijk voor ons. Ze maken gifstoffen waar we ziek van worden. Denk bijvoorbeeld aan een voedselvergiftiging of een longontsteking.


# Hoofdstuk 2: Bouw van een plant

Planten hebben we niet alleen om naar te kijken, maar we eten ze ook. Je eet de zaden, vruchten, wortels, stengels en bladeren van planten.

Net als een mens en een dier bestaat ook een plant uit cellen en organen. Cellen zijn de kleinste bouwstenen van een plant. Meerdere cellen samen vormen een weefsel en meerdere weefsels samen vormen een orgaan. Iedere cel, weefsel en orgaan heeft een eigen functie.

## 2.1 De plantencel

In onderstaande afbeelding zie je een schematische tekening van een plantencel. Je ziet dat de plantencel uit verschillende onderdelen bestaat.




Ieder onderdeel in de plantencel heeft zijn eigen belangrijke functie. De cel bestaat uit de volgende onderdelen:

* Celwand: De buitenste wand van een plantencel. De celwand is stevig en taai en bevat veel vezels. Mensen hebben vezels nodig om hun darmen goed te laten werken. Deze vezels halen wij uit de celwand van een plantencel.
* Celmembraan: Onder de celwand zit een dun vliesje, het celmembraan. Het celmembraan regelt welke stoffen de cel in- en uitgaan.
* Cytoplasma: Dit is een stroperige vloeistof in de cel. In het cytoplasma liggen alle celorganellen. Celorganellen zijn kleine onderdeeltjes in de cel.
* Celkern: Een klein bolletje in de cel. De celkern bevat het erfelijk materiaal in de vorm van DNA. DNA kun je vergelijken met een boek. Alle informatie die de plant nodig heeft staat op het DNA. De celkern kan met deze informatie alle processen binnen de cel regelen.
* Bladgroenkorrels: Bladgroenkorrels zorgen ervoor dat een plant groen is, maar hebben een veel belangrijkere taak. Bladgroenkorrels zijn de fabriekjes van een plantencel. In deze fabriekjes maakt de plantencel voedingsstoffen.
* Vacuole: In het midden van de cel ligt een blaasje gevuld met vocht, de vacuole. De vacuole zorgt ervoor dat de cel zijn vorm blijft houden.

## 2.2 De organen van de plant

Alle cellen samen vormen de organen van een plant. In de afbeelding hieronder zie je de verschillende organen van een plant.


[](http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc3r7mrPPaAhUoMuwKHRKuDNAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.prehistoriclife.nl/Plant.html&psig=AOvVaw1B_QtpcMO9S_c53OoymibF&ust=1525773876581691)

Een plant heeft in totaal 4 organen:

* Wortels: Hiermee haalt de plant water en mineralen uit de grond. Mineralen zijn voedingsstoffen voor de plant. De plant gebruikt mineralen om te groeien of om stoffen van te maken. De wortels zorgen er ook voor dat een plant niet zomaar omvalt en stevig in de grond staat.
* Stengel: De stengel zorgt voor het vervoer van stoffen door de plant. Water en mineralen die door de wortels uit de grond zijn gehaald worden naar boven vervoerd. Water en voedingsstoffen worden vanuit het blad naar andere delen van de plant vervoerd.
* Bladeren: In de bladeren zitten veel bladgroenkorrels. De bladeren kunnen dus heel veel voedingsstoffen maken in deze bladgroenkorrels. Als je goed kijkt naar een blad zie je nerven. In deze nerven zitten kanaaltjes waardoor de plant de voedingsstoffen naar de stengel kan vervoeren.
* Bloem: De bloemen zorgen voor de voortplanting van de plant. In de bloem ontstaan zaden. Deze zaden kunnen later uitgroeien tot een nieuw plantje.

## 2.3 Bouw van de wortels

De wortels zorgen ervoor dat een plant stevig vaststaat in de grond. De plant heeft meestal een dikke hoofdwortel. Vanuit deze hoofdwortel heeft de plant allemaal zijwortels. Door de zijwortels staat de plant erg stevig in de grond. Aan de zijwortels zitten allemaal hele kleine wortelhaartjes. Dit kun je in onderstaande afbeelding zien.

[](http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4uL2SrvPaAhWjsaQKHZeuA7gQjRx6BAgBEAU&url=http://users.skynet.be/fb013602/DelenWortel.htm&psig=AOvVaw2AdnBkmVlL1G8PJVWLOKzP&ust=1525774233124288)1. Hoofdwortel, 2. Zijwortel, 3. Wortelharen

De wortelharen zijn voor een plant erg belangrijk. Met dit onderdeel van de wortel kan de plant water en mineralen uit de grond opzuigen. Met de hoofdwortel en de zijwortel kan een plant dit niet. Als je een plantje gaat poten moet je goed oppassen dat je de wortelharen niet beschadigd. Als je de wortelharen beschadigd kan het jonge plantje doodgaan, doordat het plantje geen water meer uit de grond kan halen.

Sommige planten hebben verdikte wortels. In de verdikte wortels kan de plant heel veel voedingsstoffen opslaan. Deze voedingsstoffen kan de plant gebruiken als er weinig voedingsstoffen in zijn omgeving zijn of als hij in het voorjaar snel groeit.


## 2.4 De bouw van de stengel

De stengel vervoert het water en mineralen van de wortels naar de bladeren en bloemen en water met voedingsstoffen vanaf de bladeren naar de rest van de plant. In de stengel zitten twee verschillende soorten vaten:

-Houtvaten: Hierdoor stroomt het water met mineralen vanuit de wortels, via de stengels, omhoog naar de bladeren.

-Bastvaten: Hierdoor stroomt water met voedingsstoffen vanuit de bladeren naar de wortels en bloemen.

Hieronder zie je een afbeelding van een dwarsdoorsnede van een plantenstengel. Je ziet dat de bastvaten aan de buitenzijde van de stengel zitten en de houtvaten aan de binnenkant van de stengel.



Bomen hebben een houtachtige stengel. Deze stengel is heel stevig en bestaat uit houtcellen. Houtcellen zijn speciale cellen die de stof houtstof bevatten. Houtstof geeft stevigheid ook als de plant te weinig water krijgt. Ieder jaar wordt een boom iets dikker. Dit kun je zien aan de binnenkant van een boom. In de boom zie je jaarringen. De lichte jaarringen maakt de boom in het voorjaar. Hij groeit dan snel. In de zomer groeit de boom nog steeds, maar langzamer dan in het voorjaar. In de zomer zie je een donkere jaarring in de boom. Kijk maar eens in de afbeelding hieronder.

[](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinv43iy_XaAhWLK1AKHUaFA_8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.uitgeverijmicromys.nl/en-dat-veel-schildpaddenschilden-jaarringen/jaarringen-van-een-boom/&psig=AOvVaw23VFkPRagtnQEejhXj9FkP&ust=1525850918191467)

Je weet hoe oud een boom is door de jaarringen te tellen. Tel dan alleen de lichte of alleen de donkere ringen.

## 2.5 De bouw van de bladeren

In de bladeren maakt de plant zelf voedingsstoffen. Deze voedingsstoffen vervoert het blad naar de stengel. De weefsels van het blad zijn zo aangepast dat het blad zijn taken goed kan uitvoeren. Het groene gedeelte van het blad noemen we bladmoes. Het bladmoes bevat cellen met heel veel bladgroenkorrels. In deze bladgroenkorrels kan het blad voedingsstoffen maken. De gemaakte voedingsstoffen worden afgegeven aan de nerven van het blad. De nerven bevatten ook houtvaten en bastvaten. De bastvaten vervoeren de voedingsstoffen naar de stengel. De houtvaten zorgen ervoor dat de cellen in het blad genoeg water en mineralen hebben om voedingsstoffen van te maken.

De bovenkant en de onderkant van het blad bestaat uit opperhuidcellen. Dit zijn speciale cellen die het blad beschermen tegen ziektes en uitdroging. Je kunt deze cellen vergelijken met de bovenste laag cellen van onze huid.


Aan de onderkant van het blad zitten kleine openingen. Deze openingen noemen we huidmondjes. Door de huidmondjes kan de stof koolstofdioxide naar binnen en de stof zuurstof naar buiten.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

## 2.6 De bouw van bloemen

De bloemen van een plant zorgen voor de voortplanting. Een bloem bestaat uit een mannelijk- en een vrouwelijk gedeelte. In onderstaande afbeelding zie je uit welke onderdelen een bloem bestaat.

[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi52IL_0fXaAhWHaFAKHdaMDl8QjRx6BAgBEAU&url=https://maken.wikiwijs.nl/67071/De_bouw_en_functie_van_Bloemen&psig=AOvVaw14FiEkOruIxtvQ08stv2uv&ust=1525852589583735)

-Kroonbladeren: De (gekleurde) bladeren van een bloem. Met de kleuren lokken bloemen insecten naar zich toe.

-Meeldraad: Het mannelijke gedeelte van de bloem waar stuifmeelkorrels worden gemaakt.

-Kelkblad: Groene bladeren aan de onderkant van de bloem. Zij beschermen de bloem tegen uitdroging, kou en beschadiging als de bloem nog in de knop zit.

-Stamper: Het vrouwelijke gedeelte van de bloem waarin eicellen worden gemaakt. Het onderste gedeelte, het vruchtbeginsel, groeit later uit tot een vrucht zoals een appel.


-Nectarkliertjes: Deze kliertjes zitten onderin de bloem en maken de zoete stof nectar. Nectar wordt gegeten door insecten.

# Hoofdstuk 3: De levenscyclus van de plant

In het vorige hoofdstuk heb je misschien al gezien dat een plant verschillende momenten in zijn leven heeft. Deze momenten lopen in een cyclus, een kringloop.

## 3.1 Zaden

Een plant begint altijd als een zaadje. In de afbeelding hieronder zie een boon, het zaadje van een bonenplant.



Om de boon zit de zaadhuid. De zaadhuid is een beschermende laag rondom de boon. Onder de zaadhuid zitten de zaadlobben. De zaadlobben bevatten heel veel voedingsstoffen voor het kleine bonenkiempje die tussen de zaadlobben zit. De kiem is een miniplantje die bestaat uit een klein worteltje, een klein stengeltje en twee blaadjes.

In de zaadhuid zit een poortje. Door dit poortje wordt water opgenomen. De zaadlobben zwellen dan op en de zaadhuid knapt open. Het worteltje kan naar buiten en vocht en mineralen uit zijn omgeving opnemen. Hierna volgen de stengel en de blaadjes. Het openknappen van de zaadhuid en het naar buiten komen van het worteltje noemen we ontkiemen.

Het kiempje haalt voedingsstoffen uit de zaadlobben. De zaadlobben worden daardoor kleiner en vallen uiteindelijk af.


## 3.2 Hoe groeit het plantje verder?

Het kiemplantje ontwikkelt zijn wortel, stengel en bladeren steeds verder. De wortels kunnen water en mineralen uit de grond opennemen en de bladeren kunnen met behulp van zonlicht voedingsstoffen maken. Als alles goed functioneert kan het plantje verder gaan groeien.

Het plantje wordt groter en zwaarder, dit noemen we groei. Dat gebeurt vooral in de uiterste topjes van de stengels en wortels. Deze punten noemen we groeipunten.   
Het kiemplantje verandert ook van vorm. Dit heet ontwikkeling. Hij krijgt steeds nieuwe delen erbij, zoals nieuwe wortels, stengels, bladeren en later ook bloemen. Uit het zaadje ontstaat dus een nieuwe plant door groei en ontwikkeling.

## 3.3 Wat gebeurt er in een plantenleven?

In het leven van een plant gebeuren dingen steeds in dezelfde volgorde. Een kring van gebeurtenissen in een vaste volgorde noemen we een cyclus. Als het over het leven van een organisme gaat noemen we de cyclus een levenscyclus. In onderstaande afbeelding zie je de levenscyclus van een bonenplant.

[](http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPw8HEzYLdAhWNqaQKHQBDAlgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Farcadiadigital.info%2Fxtencinfo-celkern-plant.html&psig=AOvVaw1ClFFihvPJaK7csSOgJq3L&ust=1535094149731486)


Tijdens het leven van de boon gebeuren steeds dezelfde gebeurtenissen in dezelfde volgorde:

1. Ieder bonenleven start met een zaadje; de boon
2. Bij voldoende vocht en warmte scheurt de zaadhuid van de boon open
3. Er ontstaat een worteltje en stengeltje
4. Het stengeltje vormt twee blaadjes
5. Als de reservevoeding uit de boon op is kan het plantje zelf voedingsstoffen maken
6. De plant wordt groter en dikker
7. Er ontwikkelen bloemen
8. De bloemen worden bevrucht
9. Uit de bloemen ontstaan zaden en vruchten
10. De zaden kunnen uitgroeien tot een nieuwe plant, waardoor de cyclus overnieuw begint

# Hoofdstuk 4: voortplanting van planten

## 4.1 De bouw van bloemen



In hoofdstuk 2 heb je al de basis van een bloem geleerd. We gaan nu de bloemen uitgebreider bekijken. Bloemen zijn de voortplantingsorganen van planten. De meeste bloemen bestaan uit een mannelijk- en een vrouwelijk voortplantingsgedeelte. Tijdens de voortplanting ontstaan er nieuwe planten. In onderstaande afbeelding zie je uit welke onderdelen een bloem bestaat.

[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjn83j0ILdAhUD2aQKHamvDJsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmaken.wikiwijs.nl%2F67071%2FDe_bouw_en_functie_van_Bloemen&psig=AOvVaw14_zL0xSMuI1DBpssGGLT9&ust=1535095033736305)

* Op de bloembodem zitten de andere delen van de bloem vast.
* De kelkbladerenzijn groene blaadjes onderaan de bloem. De kelkbladeren beschermen de bloem tegen kou, uitdroging en beschadiging als de bloem nog in de knop zit.
* De nectarkliertjeszitten onderin de bloem. Deze kliertjes maken een zoete vloeistof die we nectar noemen. Bijen en vlinders eten nectar. De bloem lokt deze insecten dus naar zich toe.
* De gekleurde bladeren van een bloem noemen we kroonbladeren.Insecten komen op de kleuren van bloemen af. Insecten hebben vaak een voorkeur voor een bepaalde kleur.
* De stamperzit midden in de bloem. Dit is het vrouwelijke gedeelte van de bloem.
* De meeldradenzijn het mannelijke gedeelte van de bloem. De meeldraden vormen een kring rondom de stamper.

## 4.2 De voortplantingsorganen

De stamper en de meeldraden vormen samen het voortplantingsstelsel van de bloem. In onderstaande afbeelding zie je de stamper en de meeldraden uitvergroot.

[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim75X30oLdAhXGzqQKHSl0CmkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fvoortplantingbloemplanten%2Fvoortplantingsorganen&psig=AOvVaw18yDz9dulk0u-CXS657cZZ&ust=1535095608265832)[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1wdXr0oLdAhWI6qQKHfpVB4MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.studiobiologie.nl%2FKB1%2FK06_07%2Fuitleg13.html&psig=AOvVaw1PlKYf4-y0IOZMRmB2jTjg&ust=1535095586605742)

De meeldraad bestaat uit een helmdraad en een helmknop**.** De helmdraad zorgt ervoor dat de helmknop boven in de bloem zit. De helmknop maakt stuifmeelkorrels. Stuifmeelkorrels bevatten de zaadcellen van een plant.

De stamper bestaat uit een stempel, een stijl en een vruchtbeginsel**.** Op de stempel blijven stuifmeelkorrels plakken. De stempel is met het vruchtbeginsel verbonden door een steeltje; de stijl. Het vruchtbeginsel is het begin van een vrucht. In het vruchtbeginsel zitten zaadbeginsels**.** De zaadbeginsels groeien bij bevruchting uit tot zaden. In het zaadbeginsel zitten eicellen. De eicellen worden bevrucht door de zaadcellen uit een stuifmeelkorrel.

## 4.3 De bevruchting van de eicel

Bloemen kunnen niet zelf hun stuifmeel verspreiden. Ze hebben daar anderen voor nodig. Veel bloemen verspreiden hun stuifmeel door insecten. Op onderstaande afbeelding zie je een bij. Aan de haartjes van de bij blijft stuifmeel plakken. De bij neemt dit stuifmeel mee naar een volgende bloem waar het op de stempel kan blijven plakken.

[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwils8LD04LdAhXCCewKHbKHAVYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.tvschijndel.nl%2F3870-streekfonds-het-groene-woud-zoekt-plaatselijke-organisatie-voor-een-nieuw-bijenproject&psig=AOvVaw1fayGLerkkNB1VKhKApBHg&ust=1535095767406189)

Andere planten verspreiden hun stuifmeel via de wind. De stuifmeelkorrels zijn erg licht, waardoor de wind ze naar andere bloemen kan blazen. In onderstaande afbeelding kun je dat zien.

[](http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay9-O1ILdAhUiM-wKHeasCNUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.weer.nl%2Fnieuws%2Fdetail%2F2015-04-12-rustige-start-berkenpollenseizoen%2F&psig=AOvVaw0oBTmj4R8cxuFtJr7AumTd&ust=1535095929724028)

Het verspreiden van stuifmeel door insecten is veel betrouwbaarder. Insecten hebben een voorkeur voor bloemensoorten. De kans dat een stuifmeelkorrel op de goede bloem terecht komt is dus groot. De wind blaast de stuifmeelkorrels alle kanten op. Door toeval blijven de goede stuifmeelkorrels aan de goede bloemen plakken.

Bloemen die stuifmeelkorrels door insecten verspreiden noemen we insectenbloemen. In onderstaande afbeelding zie je een insectenbloem.

[Afbeelding met bloem, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih1Zju1ILdAhVH6KQKHbcWAl4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixnio.com%2Fnl%2Fdieren%2Finsecten%2Fbij%2Fhoningbij-natuur-bee-zomer-stuifmeel-insecten-bloem&psig=AOvVaw36XSLiWkLGtbzZY7YNBJ4S&ust=1535096113060908)

Insectenbloemen hebben de volgende kenmerken:

* Mooie kleuren om insecten te lokken
* Nectarklieren die nectar maken en insecten voeden. De nectar zit onderin de bloem, zodat een insect diep de bloem in moet. Dit heeft als voordeel dat het insect langs de stuifmeelkorrels moet en deze aan het insect kunnen vastplakken.
* De bloemen geven een lekkere geur af die insecten lokt

Bloemen die stuifmeelkorrels door de wind verspreiden noemen we windbloemen. In onderstaande afbeelding zie je een windbloem.


[](http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi60Mbm1YLdAhUGL1AKHbZ_BZoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.zootrack.nl%2Finsectenwindbloemen1%2520fillin.htm&psig=AOvVaw0yR3_k_xX7rzSq9eUYmW-A&ust=1535096380648002)

Windbloemen hebben de volgende kenmerken:

* Onopvallende bloemen.
* Lange helmdraden die uit de bloem hangen, zodat de wind de stuifmeelkorrels makkelijk mee kan nemen.
* Lange stampers die uit de bloem hangen, zodat de kans dat de stuifmeelkorrel vast blijft plakken groter is.
* De bloem geurt niet of nauwelijks en maakt geen nectar.

## 4.4 Het ontstaan van zaden

Door de wind of insecten komen de stuifmeelkorrels bovenop de stempel. Hier blijft de stuifmeelkorrel vastplakken. De zaadcel uit de stuifmeelkorrel moet helemaal naar beneden naar het vruchtbeginsel waar de eicel zit. In onderstaande afbeelding zie je de bouw van de stamper en hoe de zaadcel bij de eicel komt.

[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfwuus14LdAhXNZlAKHQ6qCFsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fdebloementjesendebijtjes.jouwweb.nl%2Fde-bloem&psig=AOvVaw0h8fnjSAvgsKVnZgFYamIJ&ust=1535096775231049)

1. Zodra de stuifmeelkorrel op de stempel plakt maakt hij een buisje. Dit buisje groeit helemaal naar beneden naar de zaadbeginsels in het vruchtbeginsel.
2. In ieder zaadbeginsel zit 1 eicel.
3. Vanuit de stuifmeelkorrel gaat de zaadcel door het buisje naar de eicel.
4. Als de zaadcel en de eicel bij elkaar komen smelten ze samen. Dit noem je bevruchting**.**
5. Wanneer de eicel bevrucht is kan het zaadbeginsel uit groeien tot een zaadje.
6. Als alle zaadbeginsels bevrucht zijn, groeit het vruchtbeginsel uit tot een vrucht.
7. In de vrucht zitten alle voedingsstoffen nodig om het zaadje te laten ontkiemen en uit te laten groeien tot een klein plantje.

## 4.5 Het verspreiden van zaden

Als alle zaden dicht bij de plant komen kunnen ze niet uitgroeien tot een nieuw plantje. Er is dan te weinig licht en voedingsstoffen voor alle planten, waardoor ze doodgaan. De zaden moeten daarom zoveel mogelijk verspreid worden. Dit noem je zaadverspreiding. Zaden worden verspreid als ze in de vrucht zitten.

Zaden kunnen op verschillende manieren verspreid worden:

* Door de wind. De vruchten zijn erg licht en hebben soms extra vleugeltjes, zodat ze nog beter kunnen meewaaien.

[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiultOW2oLdAhVJIlAKHUH_CNcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.10voorbiologie.nl%2Findex.php%3Fcat%3D9%26id%3D1862%26par%3D1878%26sub%3D1881&psig=AOvVaw3ZdkZGC7jqcyoT1ubZxlbK&ust=1535097553837301)[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3yq2n2oLdAhWMLVAKHUHFC-IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fglobenederland.nl%2Fonderzoeksproject%2Fvallende-zaadjes%2F&psig=AOvVaw3ZdkZGC7jqcyoT1ubZxlbK&ust=1535097553837301)

* Door dieren. Sommige vruchten blijven plakken aan de vacht van dieren waardoor ze de vruchtjes meenemen naar andere plekken. De vruchten kunnen ook worden opgegeten door dieren. De dieren verteren de vruchten, maar de zaden vaak niet. Deze worden ergens anders weer uitgepoept.

[Afbeelding met hond, zoogdier, neerleggen, zwart

Automatisch gegenereerde beschrijving](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fbiologie-smc.weebly.com%2Fweek-3-en-4.html&psig=AOvVaw1Drc5rMz7zMbut7mFeod9I&ust=1535097617743012)[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNqdW02oLdAhXKPFAKHXJ4B0EQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.10voorbiologie.nl%2Findex.php%3Fcat%3D9%26id%3D1855%26par%3D1878%26sub%3D1881&psig=AOvVaw1Drc5rMz7zMbut7mFeod9I&ust=1535097617743012)

* De plant kan ook zelf de zaden verspreiden. De vruchten knappen open door de zon, aanraking of regendruppels. De zaden kunnen tot wel 4 meter worden weggeschoten.

[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.springzaad.nl%2Fspeelplant-nr-1&psig=AOvVaw1kqy_PvHlM1exkD_Ty5lsE&ust=1535097751842743)

# Hoofdstuk 5: Fotosynthese en verbranding

Planten kunnen zelf voedingsstoffen maken. In dit hoofdstuk leer je hoe planten voedingsstoffen maken en hoe wij en planten de voedingsstoffen gebruiken om te groeien, ontwikkelen en voor energie.

## 5.1 Planten en voedingsstoffen

In de planten die wij eten zitten voedingsstoffen. Dankzij deze voedingsstoffen kunnen wij leven, groeien en hebben wij energie.

Planten eten niet net zoals wij. Zij leven van andere stoffen. Planten nemen uit de grond mineralen en water op en uit de lucht het gas koolstofdioxide.


Met de wortelharen zuigt de plant water op uit de bodem. In het water zitten mineralen zoals stikstof, fosfor en ijzer. Het water met de mineralen gaat via de vaatbundels in de plant naar de bladeren.

Onder het blad zitten kleine openingen. Deze openingen noemen we huidmondjes. Via de huidmondjes haalt de plant koolstofdioxide uit de lucht. Mensen en dieren ademen koolstofdioxide uit.

Planten kunnen zelf voedingsstoffen maken. Dit doen ze met koolstofdioxide, water en mineralen. De belangrijkste voedingsstof die een plant maakt is glucose. Van glucose kan een plant andere voedingsstoffen maken.


## 5.2 Het proces fotosynthese


In de cellen van planten en vooral in de cellen van bladeren zitten kleine groene korrels. Deze korrels noemen we bladgroenkorrels. De bladgroenkorrels zorgen ervoor dat de bladeren van planten groen zijn. In onderstaande afbeelding zie je de bladgroenkorrels in de plantencel.

[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4lZ2Z3YLdAhUSZVAKHZg9CG0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.biologielessen.nl%2Findex.php%2Fb%2F1020-bladgroenkorrels&psig=AOvVaw0dqgicILRom1fTGWii7jv_&ust=1535098352611355)

De belangrijkste taak van bladgroenkorrels is het maken van voedingsstoffen. Het proces waarbij een plant glucose maakt noem je fotosynthese. Hiervoor heeft de plant water en koolstofdioxide nodig. De plant kan alleen aan fotosynthese doen bij voldoende zonlicht. De zon geeft de bladgroenkorrels de energie die nodig is om glucose te maken. Als een plant te lang in het donker staat, heeft hij onvoldoende zonne-energie en kan hij geen voedingsstoffen maken. De plant gaat dan dood.

Als de plant glucose maakt ontstaat het gas zuurstof. De zuurstof gaat door de huidmondjes het blad uit, waardoor het in de lucht komt. In onderstaande afbeelding kun je de verschillende stoffen de plant in en uit zien gaan.

[](http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji4eD55ILdAhXMZFAKHWkmD2AQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Frauwdouwers.nl%2Ffotosynthese%2F&psig=AOvVaw0gDi_MtFcBoFMoBiaABmqA&ust=1535100449137111)

Het proces fotosynthese kun je in een formule zetten. Een formule is een overzicht waarbij je kunt zien wat erin gaat en eruit komt. Hieronder zie je de formule van fotosynthese.[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVopn_5ILdAhUSalAKHeHTD9QQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbiologielessen.nl%2Findex.php%2Fb-5%2F1262-fotosynthese-intensiteit-van&psig=AOvVaw0gDi_MtFcBoFMoBiaABmqA&ust=1535100449137111)

## 5.3 Welke andere stoffen maakt een plant?

De plant maakt gedurende de dag veel glucose. Een deel van deze glucose gebruikt een plant om energie uit te halen om te kunnen leven en groeien. De overige glucose kan een plant omzetten in andere voedingsstoffen. Hij maakt zetmeel, vetten en eiwitten.

Door planten te eten krijgen mensen en dieren de voedingsstoffen die een plant maakt binnen.


## 5.4 De verbranding van glucose

In glucose is energie opgeslagen. De energie kan worden vrijgemaakt door de glucose te verbranden. Planten verbranden ’s nachts glucose om energie vrij te maken die ze nodig hebben voor alle levensprocessen.

Mensen en dieren krijgen glucose binnen door planten of planteneters op te eten. De glucose kunnen mensen en dieren ook verbranden. Bij de verbranding van de glucose komt energie vrij. Deze energie gebruiken mensen en dieren voor alle levensprocessen.

We kunnen glucose verbranden in speciale onderdelen van de cel. Hier wordt glucose samen met zuurstof. Er ontstaat dan energie, water en koolstofdioxide. Water en koolstofdioxide worden als afvalstoffen uitgescheiden.

Ook het proces verbranden kun je weergeven in een formule.

[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuz6Lu6ILdAhXPZVAKHfT7C-sQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DC_V5WBGTeeU&psig=AOvVaw0EWleyXIFpoMj2JCFKsC1M&ust=1535101494943587)

De processen fotosynthese en verbranding verlopen ook in een cyclus. Deze cyclus noem je de kringloop van fotosynthese en verbranding. In onderstaande afbeelding zie je deze cyclus.

# Afbeelding met insect, geel Automatisch gegenereerde beschrijvingHoofdstuk 6: Bijen, bestuivers en bloemen


## 6.1 Kennismaking met de bij

In de prehistorie waren er nog geen bijen. Dit kwam doordat er op dat moment nog geen bloeiende planten waren op onze aarde. Toen er honderd miljoen jaar geleden de eerste bloeiende planten ontstonden met mooie kleuren en lekkere geuren gingen de eerste wespen over op een plantaardig dieet. De eerste bijen ontstonden. Zij aten stuifmeel. Vanaf dat moment evolueerden bloemen en bijen parallel aan elkaar. Hierdoor ontstond een bijzondere relatie.

Tegenwoordig vind je over de hele wereld bijen, zo ongeveer twintigduizend soorten. Sommige leven onder de grond, anderen in bomen of ze bouwen nesten in onze huizen. Wij mensen zijn ook bijen gaan houden als bedrijfstak voor de bevruchting van planten of voor de honing. We hebben bijen nodig om voldoende groente en fruit te kweken en zijn dus eigenlijk afhankelijk van deze kleine beestjes. Dit maakt dat de gevaren voor bijen ook gevaarlijk zijn voor ons voedsel en dus voor de mensheid.

## 6.2 anatomie van de honingbij

De meest gehouden soort in Nederland is de honingbij. Ze zijn volledig aangepast aan hun leefwijze en de sociale functie die zij binnen de kolonie hebben. Op onderstaande afbeelding zie je de buitenkant van een honingbij.

[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7otnHhqbdAhWRCewKHR1YDi4QjRx6BAgBEAU&url=https://sites.google.com/a/stuart-web.nl/bij/algemene-informatie/anatomie-honingbij&psig=AOvVaw1tvQxOoD_raDyo2w_rlL-0&ust=1536312045164174)

De antennes werken als ontvangers voor zintuigelijke informatie. Ze zijn gevoelig voor geur en voor de aanraking van dingen. Ze worden gebruikt om de geurstoffen van bijen, feromonen genoemd, te lezen. Zo kunnen ze elkaar de weg wijzen naar het nest.

In de kop zitten facetogen. Een bij heeft er eigenlijk vijf. Deze ogen hebben duizenden lichtgevoelige cellen die licht, kleur en ultraviolette straling van de zon. Bijen kunnen zien dus dingen die voor ons onzichtbaar zijn. Op onderstaande afbeelding zie je hoe bijen ongeveer de wereld zien.

[](https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKgJqziqbdAhWN2aQKHRnBDC8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.kijkmagazine.nl/artikel/dierenzicht/&psig=AOvVaw1pFKSM20yOWgnW0l3ouWJz&ust=1536313086515280)

De lange tong van de honingbij gebruiken de vrouwtjes als een rietje om nectar onder uit de bloem op te zuigen.

De sterke kaken worden gebruikt om mee te knagen, zich vast te houden, om deeltjes te vervoeren, stuifmeel te kauwen en was te kneden bij het bouwen van raten.


De twee paar vleugels zitten vast aan het borststuk. De spieren aan de vleugeltjes trekken samen waardoor de bijen een sterke en snelle vlucht kunnen maken.

Ee bij heeft 3 poten die uit 6 stukken bestaan. Met de voorste paar poten kan de bij zichzelf schoonmaken. De achterste poten hebben korfjes waardoor de bij stuifmeel naar het nest kan vervoeren.

De angel zit aan het achterste gedeelte van de bij vast. De angel van een werkbij heeft weerhaakjes en zit vast aan het gifblaasje. Het gifblaasje pompt gif naar de angel als de bij steekt. Als de bij steekt scheurt een deel van het achterlijf met de angel af. De bij overlijdt daaraan.

Het lijf van de bij is omgeven met een pantser. Dit pantser is het uitwendige skelet van de bij en zorgt voor stevigheid en bescherming.

In onderstaande afbeelding zie je de binnenkant van een honingbij.

[](http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin65_DjKbdAhVC2xoKHQ1JCbUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bijenhof-dv.nl/anatomie_van_honingbijen_uitgebreid_met_doorneden_met_beschrijving&psig=AOvVaw22n4ZcD_oLj18OYqaHDk_A&ust=1536313644980498)

In de kop van de bij zitten klieren die stofjes afscheiden waarmee ze kunnen communiceren. Ook zitten in de kop klieren waarin voedingsstoffen worden gemaakt voor de larven. Aan de achterkant van de bij zitten wasklieren. Hier komt was uit waarmee bijen een honingraat kunnen bouwen. In het achterlijf zitten ook klieren waarmee ze geurstoffen maken op een nest of goede voedselbron te markeren.

Bijen hebben een open bloedsomloop. Dit betekent dat het bloed vanuit de bloedvaten het lijf instroomt langs alle cellen en daarna weer het bloedvat in naar het hart.

In hun lijf zitten kleine openingen die we stigma noemen. De kleine openingen zijn verbonden met buisjes, de tracheeën. Het achterlijf van de bij maakt een pompende beweging. Hierdoor wordt er lucht met zuurstof via de stigma in de tracheeën gepompt. De zuurstof wordt via de tracheeën door het lijf vervoerd. Via de stigma verlaat de lucht weer het lijf.

Bijen zijn afhankelijk van nectar. De nectar komt via de mond en slokdarm in de honingmaag. De nectar blijft in de honingmaag achter. Het stuifmeel mag wel door het verteringskanaal in naar de maag. Vanuit de maag gaan voedingsstoffen het lijfje in. De afvalstoffen poept hij weer uit.

## 6.3 Samenleving en gedrag

Sommige bijen leven solitair. Dit betekent dat de bijen alleen leven en samenkomen om zich voort te planten. De bijen leven relatief kort. De mannetjes bijen komen eerder uit het ei dan de vrouwtjes. Zodra de vrouwtjes uit het ei komen begint het paarseizoen. De vrouwtjes maken contact met mannetjes in de buurt van een nest. Het vrouwtje legt eerst de eieren waar vrouwtjes uitkomen in het nest en daarboven op de eieren waar de mannetjes uitkomen.

De honingbij leeft sociaal. Zij leven in zeer complexe groepen. Er leven meerdere generaties in de groep en ze zorgen samen voor de nakomelingen. De koningin is de enige bij die zorgt voor nakomelingen. De overige vrouwelijke bijen, werksters genoemd, zorgen voor het nest, de nakomelingen en het voedsel. De mannelijke bijen noem je darren. De darren bevruchten de koningin. In tijden van te weinig voedsel worden de darren uit het nest verwijderd.