**BÀI 2 : CÁC GIỚI SINH VẬT**

I.**GIỚI VÀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI 5 GIỚI**

 -Giới trong sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung đặc điểm nhất định.

 -Thế giới sinh vật được phân loại thành các đơn vị theo trình tự nhỏ dần là:

Giới – Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi – Loài

**II/ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA MỖI GIỚI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giới | Đặc điểm cấu tạo  | Đặc điểm dinh dưỡng | Đại diện |
| Giôùi khôûi sinh | - SV nhaân sô, cơ thể đơn bào- Kích thöôùc nhoû 1 - 5µm | - Dị dưỡng: Soáng hoaïi sinh, kí sinh- Tự dưỡng | - vi khuaån-VSV coå (soáng ôû 0oC- 100oC, ñoä muoái 25% |
| Giôùi nguyeân sinh | - SV nhaân thöïc- Ñôn baøo hay ña baøo, coù loaøi coù dieäp luïc | - Dò döôõng: hoaïi sinh- Töï döôõngï | - Taûo ñôn baøo, ña baøo- Naám nhaày- ÑVNS |
| Giôùi naám | - SV nhaân thöïc- Ñôn baøo hay ña baøo- Daïng sôïi, thaønh teá baøo chöùa kitin- Khoâng coù luïc laïp, loâng, roi | - Dò döôõng: hoaïi sinh, kí sinh hoaëc coäng sinh | - Naám men, naám sôïi- Ñòa y ( naám + taûo) |
| Giôùi thöïc vaät | - SV nhaân thöïc- Ña baøo, thaønh TB caáu taïo baèng xeluloâzô- Soáng coá ñònh, coù khaû naêng caûm öùng chaäm | Töï döôõng: quang hôïp | - Reâu- Quyeát, haït traàn, haït kín |
| Giôùi ñoäng vaät | - SV nhaân thöïc- ña baøo- Di chuyeån, phaûn öùng nhanh | Dò döôõng | Ruoät khoang, giun deïp, giun troøn, giun ñoát, thaân meàm, chaân khôùp, ÑVCXS |