# برر سى اثر استقرار بستر هاى مصنوعى بر رشد و باز ماندكى 

## بِّهة ميكَوى سفيل هنلى

## (Penaeus indicus, H.Milne Edward, 1837)


arashjahedi@yahoo.com
او r - دانتثكده منابع طبيعى دانشكاه تربيت مدرس نور صندوق پستى: r - مركز تحقيقات آبزى بِرورى جنوب كشور، اهواز، صندوق بِستى: تاريخ ورود: تير تاريخ بذيرش: آذر IrAr

اين تحقيق به منظور بررسى اثر استقرار بستر هاى مصنوعى بر روى رشـد و بـازماندگى بـجِه


 با ميانگين وزن مخزن معادل م بحه ميخوها در تيمارهاى مختلف در دوره پرورش بررسى شـر شـدند. نتايج بدست آمده نشان داد كــه انزايش بستر مصنوعى بر برخى شاخصهاى رشد بجه ميگوى سفيد هـندى (Penaeus indicus) داراى اثر معنىدار بود (P<0/ (P) . بيشترين ميانگين انزايش وزن بدن، بـالاترين مـيانگين وزن


 كاراياس انتهايى و بازماندگى نداثت (P>0/0ه).
لفاتكليدى: ميگوى سفيد هندى، Penaeus indicus بستر مصنوعى، رشد، بازماندگى

مقكمه
هيگوها الصر'ذ كِّزى بوده و تمايل به شناى زياد ندارند. با توجد به اينكك معمولا" در كـف اسـتخر بـا
 مى, Tidwell et al.. 1998 g IrVA. (دندانى.
 غذا و يا تراكمر بالآى هيگَوها در واحد سطح، اقدام به هم نوعخو'رى (Cannibalism) مىكنند (دندانى، (1rvo
'ز طُرفى ترأكمم با'لى ميگّوها از عوامل مستعدكننده بيماريهاا محسوب مىشود. شرايط تغذيه مناسب و كاهش استرس ناشى !; تراكم موجب كنترل و پـيششگیرى بـيمارى ويـبريوزيس مـیگردد (آوخ كـيسمى، (IYVV). أستقرار بسترهاى مصنوعى در مخازن موجب كمم شدن تراكمم ميگوها در واحد سطح و در نتيجه كمم شَن فشار استرس ناشي ا; تراكمه مىشود. أين ساختارها به توزيع بيشتر غذا در مخازن نيز كمك كرده، همحنين استفاده بهتر از ستون آب را نيز براى ميگوها فراهمم مىنمـايد.

در اين راستا انستفاده از بسترهاى مصنوعى بعنوان يكى از عوامل مؤثر بر ميزان تـوليد و بـازماندگى
; Tidwell et al., 1998 ; Tidwell et al., 1999) تونههای مـختلف مـيگّو مـورد تـوجه بـوده است .(Kumlu \& Eroldogan, 2000 ; Kumlu ct al., 2001

در دنيا مظالعات زيادى در اين زمينه بويزه بر روى گونه ميگوى سفيد هندى (Penaeus indicus)) صورت نگگرِته است. هدفـ 'ين تحقيق بر رسى اثر استقرار بسترهاى مصنوعى در سطوح مختلفى بر ميزان رشد و بقاى بجه ميگَوهاى سغيد هندى (بالاتر از PL35) كه در حال حاضر هرهمترين گونه برورشى ايران مىى:ـاشد.

## موادو ووشكار

اين تحقيق در ايستگاه تحقيقات شيلاتى بندر امام خمينى - مـاهنهر واقع در بـندر صيادى امـام خمينى (ره) وابسته به مركز تحقيقات شيلات استان خوزستان اجرا شد. در اين آزمايش 10 مخزن بتونى
 مخازن حدود 0000 ليتر بود كه با Fooo ليتر آب ير شدند (ارتفاع آب V V سانتيمتر در نظر گرفته شد). هر سه روز، 0 د درصد آب از طريق سيفون جهت برداشت مدفوع و مواد باقيمانده تعويض مىشد. در داخل هر مخزن جهار عدد سنگ هواكار گذاشته شد تا اكسيرّن لازم تامين شُود. سنگّهاى هوا به دو دستگاه هواده با قدرت \& اسب بخار متصل بودندكه هر ^ ساعت يكى از آنها مورد استفاده قرار مىكرفت. سقف هر مخزن بوسيله تورىهاى چشمه ريز به منظور جلوگیيرى از يرش ميگوها به بيرون يوشيده شد. بجه ميگوهاى مورد استفاده در اين آزمايش از استان بوشهر تهيه تَرديدند و بـلافاصله بـه ايستگگاه
 سازى شدند. يست لاروهاى تهيه شده در مرحله P1 10 بودند كه بعد از رسيدن به سن PL 35 توزين و بطور تصادفى داخل مخازن يرورشى به تعداد IUV عدد بجه ميگو (معادل YO عدد در مترمربع) در هر مخزن ذخيردسازى شدند. متوسط وزن بحه ميگوهاى داخل هر مخزن بطور جداگانه برآورد شد و طول كاراياس حدود هه عدد بحهه ميگو اندازهگيرى گرديد و ميانگين طول كاراياس براى كل تيما رها در نظر ترفته شد. بسترهاى مصنوعى بوسيله جهارحوبى از لوله يـليكا نـيم ايـنـج ساخته شـده كـه سطح آن بـا تورى
 سانتيمتر در نظر گرفته شد.

زيستسنجى بجه ميگّوها هر 18 روز يكبار انجام شد. برای سنجش رشد وزنى ميگوها هr درصد ميگَوها از مخازن صيد شده و بعد از خشك كردن با حوله، بـوسيله تـرازوى ديـجيتال بـا دقت 1 / 1 تكرم توزين و ميانگگين وزن بدن بدست آمد. براى سنجش رشد طولى بجه ميگوها، طول حدقهاى كاراياس بجه ميگوها
 'اندازءگيرى شد و سبس ميانگَين آن بدست آمد. بس از انجام عمل زيستسنجى، مخازن مجدداً آبكَيرى

شده و بچچه ميگوها به داخل مخزن بازگردانده مىشدند. غذادهى با استفاده از غذاهاى تجارى آغازين ثمر كل خوزستان و هووراش بوشهر روزانه در سه وعده
 انجام شد (Santiago, 1996).

در طول دوره آزمايش pH، دمـا و شورى آب بـوسبله pHــتر ديـجيتال بـرتابل، دمـاسنج الكـلى و شورىسنج چشمى مدل ATAGO بـصورت روزانـه در سـاعت (ل صـبح انـدازهگـيرى شـد دوره نـورى در داخل سالن يرورش بدليل وجود پنجرهاى متعدد از دوره نورى شـبانه روز هـيـروى

براى ارزيابى تاثير سطوح مختلف افزايش بسترهاى مصنوعى روى هيگوها از شاخصهاى رشد شامل افــــــرايشى وزن بــــدن (Weight gain) (Allan \& Maguire, 1992)، ضـــريب رشــــد ويــرّه Feed Conversion (Taccon, 1990) Spwcifi Growth Rate (SGR) × (Tidwell et al., 1998) Ratio (FCR) رشد) (Bukhari et al., 1997) و بازماندتى استفاده شد تا نتيجه آزمايش بر مبناى آنها مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

در اين بررسى پنج سطح مختلف افزايش بسترهاى مصنوعى شامل صفر (شـاهد) ro، for، fo وo درصد با سه تكرار در نظر گرفته شد كه مجموعأً 10 عدد مخزن مخازن در يك سالن بصورت طرح كاملاً (Completely Randomized Desgin) تصادفى توزيع شدند. تجزيه و تحليل دادهها با نرمافزار SPSS و بـا روش آمـارى آنـاليز واريـانس يك طـرفه (One-way) انجام شد. براى مقايسه ميانگينها از آزمون LSD در سطح ه درصد (P=0/0 (P) و مـحاسبه دادهها و ترسيهم نمودارها از بسته نرمافزارى EXCEL استفاده شد.

ميانگين pH در تيمارهاى مختلف بين v/fv و حداكثر /r/ و تغييرات روزانه دماى آب بين حداكثر ات

درجه سانتىگراد در اواسط دوره برورش و حداقل זV درجه سانتى گراد در اواخر دوره يرورش در نوسان
 حداقل هث و حداكثر \& $\uparrow$ قسمت در هزار متغير بود.

نتايج مربوط به اثر بسترهاى مصنوعى بر روى شاخصهاى رشد ميگوى سفيد هندى در جدول (1)
نشان داده شده است.
نتايج آناليز واريانس يك طرفه (One-way ANOVA) نشان دادكه افزايش بستر مصنوعى داراى اثر معنىدار (P<o (P) روى افزايشش وزن بدن، ضريب رشد ويرّه، ضريب تبديل غذاييى و توليد بجه ميگوهاى
 با مقدار ميانگیين
 تيمارهاى شاهد و 0 1 درصد اختلاف معنىدار داشت (P<0/0).

بـالاترين مــيزان ضـريب رشـد ويـرْه در تـيمار Fo درصـد افـزايش بسـتر مصنوعى بـدست آمـد

 داراى اختلاف معنىدار بود (P<0/0ه).

كمترين ميزان ضريب تبديل غذايى در تيمار
 تيمار شاهد و 1 درصد اختلاف معنىدار داشت (P<0/0ه).

بالاترين ميزان ميانگّين توليد (بازماندگى × رشد) در تيمار
 معنى دار نداشت (P>0/0ه) ولى با مقدار بدست آمده بـراى تيمار ه^م درصد اخـتلاف معنىدار داشت



ميزان افزايش طول كارایاس و بازماندگى بحها ميگُوهاى سفيد هندى（P．indicus）اتـر مـنـىدار نـدارد
 بالاترين ميزان ميانگين افزايش طول كاراياس در تيما， ميزان آن（（


نمودار 1 نيز نشان دهنده روند رشد وزنى بچهه ميگوى سفيد هـندى（Penaeus indicus）در طـول دوره پبرورش و در طى دورههاى ها روزه زيستسنجى است．نتايج نشان داد كه اثـر افـزايش بسـترهاى مصنوعى روى افزايش وزن بدن از روز شصتام برورش به بعد ديده ميشود．همانطور كه در شكل．مشخص
 افزايش بستر تقريباً رشد همسانى را داشتند． جدول ا：ميانگین شاخص هاى رشـد و بـازماندگى بــجه مـيگوى سـفيد هـندى（Penaeus indicus）در تيمارهاى مختلف مورد آزما يش

|  | بازماندكى <br> （درصد） | غذريب تبديل (FCR ) | ضر بـ رشـد ويثر | انزايشطولكارياس （ميلىتر） | انزايش وزن بدن | (سطعانزايشبستر) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $90 \mathrm{~L} / \mathrm{L} \pm \pm \mathrm{vo} / 9 \mathrm{vab}$ | 9r／hr $\pm$／$/ 2 \mathrm{Sad}$ | $r / 4 s \pm 0 / 0+b$ | $r / 0 r \pm 0 / 04 a$ | M／Gr | $9 / 09 \pm \%$ \％b | نـّاهد（حهغر） |
| MN／ $4 \times \pm 1+4 / 0 \mathrm{Cab}$ | Ao／A9 $\pm$／ira | $r / r v \pm$／rrab | r／rimo／irb | 1r／Qa $\pm$／$/ \mathrm{rab}$ | $9 / 49 \pm . / 49 a b$ | （در）Yo |
| $1009 / \lambda \pm r_{\text {ob }}$ | $A v / A v \pm 4 / r ¢ a$ | $r / 11 \pm . /$ va | r／ramoloab | $1 r / 1 r \pm . / ヶ \wedge$ ¢a | $\mathrm{v} / \mathrm{rr} \pm$－／rqa | （ ${ }_{\text {（ }}$ |
|  | AolsAさ入lsoa | $r / 7 ¢ \pm$／$/ 9 \mathrm{ab}$ | $\Gamma / 19 \pm 0 / .96$ | 1r／9．$\pm 0 / \mathrm{Fla}$ | $\mathrm{v} / 0 . \pm$／rlab | \％ |
| cra／$/ 0 ¢ \pm r a / r a$ | 10／0q $\pm+/ 4 \mathrm{ra}$ | $r / 4 T \pm$／Anb | r／aq $\pm$／$\circ \mathrm{Ab}$ | rr／\％oto／ra | $9 / 99 \pm .110 \mathrm{~b}$ | （ در）${ }_{\text {A }}$ |

(P<0/00) دادهمأى در بك ستون با حرونـ متفاوت داراي اختلاف معنى غار هستند a, b, ab


نمودار 1: روند تغييرات رشد وزنى بحچه ميگوهاى سفيد هندى (Penaeus indicus)در تيمارهاى مختلف در طى دوره پرورش و دورههاى زيـــت سنجى

نتايج بدست آمده در اين تحقيق نشان داد كه استقرار بسترهاى مصنوعى بر برخى از شاخصهاى رشد (افزايش وزن بدن، ضريب رشد ويزه، ضريب تبديل غذايىى و توليد) تاثير معنىدارى داشته و بـر بـرخـى شاخصهاى ديگر شامل طول كاراياس و بازماندگى اثر معنىدار نداشت. در اين زمينه بيشتر كارهاى انجام شده در دنيا روى گونه Macrobrachium rosenbergii بوده است و اكثراً اثر افزايش سطح بستر را در افزايش توليد ميگو تاييد كردهاند، براى مثال Smith Sandifer به نقل از Tidwell و همكاران (199A) گزارش كردند كه افزابيش بسـتر در مـخازن نـوازدگَـاهى مـيگَوى آب شيرين (Macrobrachium rosenbergii) سبب استفاده بهتر ميگو از ستون آب وكاهش مرگ و مير شده است و يا در گزارشی ديگر كه توسط Cohen و همكاران بـه نـقل از Tidwell و هـمكاران (199 ) ارائـه

گرديذه است افزايش بستر مصنوعى در استخرهاي برورش ميگّوى آب شيرين سبب افزايش \& 1 درصدى توليد و افزايش rir درصدى اندازه ميگو شده است. همحِنين در تحقيق Tidwell و همكارارن (199^) كزارش شده كه افزايش بستر (به ميزان هr درصد) بر شاخصهاى وزن نهايى و محصول در هكتار ميگوى آب شـيرين (Macrobrachium rosenbergii) اثـر مـنیىدار داشته است و بـاعث بههبود آنـها گرديد. همحنين ضريب تبديل غذايى (FCR) با افزايش بستر مصنوعى بهبود يافته هر چند اختلاف معنىدارى با تيمار بدون بستر نداشت. همحنين مشخص گرديد افزايش بستر اثر معنىدارى بر بازماندگى ميگوى آب شيرين (Macrobrachium rosenbergii) نداشت و از لحاظ عددى ميزان آن نيز كمتر شدهاست، كه اين نتايج به طور كلى قابل مقايسه، با نتايج اين تحقيق مىباشند. در مطالعهاى ديگَرTidwell و همكاران (1999) با •1 درصد افزايش بستر وضعيت بهترى در مـورد شاخصهاى رشد و بقاى ميگوى آب شيرين نسبت به تيمار بدون افزايش بستر داشتند. هرچند افزايش بستر بر وزن نهاييى و بازماندگى ميگّوها اثر معنىدارى نداشت. (P>0/هD)
 تاثير معنىدارى نداشت. ميزان افزايش وزن بدن در تيمارهاى مختلف مشابه بود و افزايش بستر مصنوعى بر رشد ميگوها اثر معنىدارى نداشت (P>0/0ه). اما از نظر عددى مـيزان افزايش وزن بدن در تيمار با افزايش بستر مصنوعى بيشتر بود. همحتنين بيشترين ميزان بازماندگى در تيمار شاهد گزارش شد كه از نظر شاخص بازماندگى نتايج مشابهى با نتايج اين تحقيق دارد ولى از نظر رشد متفاوت مىياشد.
 و همر به صورت عمودى به طور معنىدار (P<0/0ه) سبب كاهش ميزان بقا، طول كل، وزن بدن و بيوماس ميگّوى (Metapenaeus monoceros) نسبت به تيمار بدون افزايش بسـتر شده است، كه متفاوت بـا نتيجه كلى اين تحقيق مىباشد. البته در تحقيق حاضر نيز افزايش بستر بيش از 1 م درصد مطلوب نبوده و حتى بين تيمار شاهد و تيمار ه^درصد در بيشتر شاخصهاى رشد اختلاف معنىدار مشاهده نشد. اين امر مىتواند به اين دليل باشد كه افزايش بستر تا ميزان 40 درصد باعث كم شدن استرس نـاشى از

تراكم گَرديده است و نتيجه اين امر در افزايش وزن ميگَوها منعكس شده است ولى افزايش بيش از حد سطح بسترهاى مصنوعى، شايد سبب مزاحمت در جابجايى ميگو شده و همين امر باعث استرس و افت بازماندگى در ميگّو شد كه با نتايح Kumlu و همكاران (Y (Y) قابل مقايسه است. با توجه به نتايج بدست آمده در اين تحقيق مىتوان اين نتيجه كلى را بيان كرد كه استقرار بسترهاى مصنوعى روى رشد بحه ميگوهاى سفيد هندى (P. indicus) تـاثير مـعنىدار داشته ولى بـر شاخص بازماندگى و شاخص افزايش طول كاراراس بـجه مـيگّوهاى سفيد هـندى (P. indicus) تـاثير معنىیار نداشت.

افزايش بستر مصنوعى تا سطح همحنين به نظر مىرسد از نتايج اين تحقيق بتوان به خصوص در مرحله نوزادگاهى استفاده نمود.

## تشكر و قدردانى

إز مهندس اسمعيل يقه، مهندس سهيند شمس اسحقىى و مهندس سعيد كيوان شكوه كه در كليه مراحل انجام اين تحقيق ما را يارى نمودند و همحِنين از كاركنان و كاركران ايستكاه تحقيقات شيلات
 تحقيقات شيلات استان خوزستان كه امكانات لازم جهت انجام اين تحقيق را فراهم كردند كمال تشكر و قدرداتى را داريم.

## منابع

آوخ كيسمى، م.، ، ITVV. بررسى آلودگى ويبريوزيس در مـزاع پـرورش مـيگوى منطقه حـله بوشهر. پاياننامه كارشناسى ارشد، دانشكده منابع طبيعى، دانشگاه تربيت مدرس. 1 د صفحه.

دندانى، ع. ، IrVA. مديريت تغذيه در استخرهاى برورش ميگًو (غذادهى). مـعاونت تكثير و يـرورش آبزيان اداره آموزش و ترويج.
 (Penaeus indicus, Milne Edwards, 1837) در شـوريهاى متتفاوت آب. رساله دكتراى رشته


شيلات - گرايش تكثير و پرورش آبزيان. دانشكده منابع طبيعى و علوم درياييى نور. دانشگاه تـربيت مدرس.

Allan, G.L. and Maguire, G.B., 1992. Effects of pH and salinity on survival, growth and osmoregulation in Penaeus monodon Fabricius. Aquaculture. Vol. 107, pp.33-47.

Bukhari, F.A. ; Jones, D.A. and Salama, A.L. , 1997. Optimal salinity for the culture of Penaeus indicus from the Red Sea. JKAU: Mar. Sci., Vol. 8, pp.137-147.

Kumlu, M. and Eroldogan, O.T., 2000. Effects of temperature and substrate on growth and survival of Penacus semisulcatus (Decapoda:penaeidae) Postlarvae. Turk Journal of zool. Vol.24, pp:337-341.

Kumlu, M. : Ebel, A.F. and Busch, R.L., 2001. The effects of salinity and added substrate on growth and survival of Metapenaeus monoceros (Decapoda: Penaeidae) postlarvae. Aquaculture. Vol. 196, pp.177-188.

Santiago, C.B. , 1996. Approches and design of fish nutrition experiments . Training Course on Fish Nutrition, SEAFDEC, Phiilippines, pp.1-7.

Taccon, A.G.J., 1990. Standars methods for the nutrition and feeding of formed fish and shrimp. Argent laboratories press. pp.4-27.

Tidwell, H. ; Coyle, D. and Schulmeister, G., 1998. Effects of added substrate on production and population chataracteristics of fresh water prawns Macrobrachium rosenbergii in ponds. World aquaculture Society. Vol. 29, pp.17-21.

Tidwell. H. ; Shawn Coyle ; Weibel, C. and Jeef Evans, 1999. Effects and intractions of stocking density and added substrate on production and population structure of freshwater prawn macrobrachium rosenbergii. World Aquaculture Society. Vol. 30, pp.174-179.

# Effects of Added Artificial Substrate on the Growth and Survival of Juvenile Indian White Prawn 

## (Penaeus indicus)

Jahedi A. ${ }^{(1)}$; Abedian M. ${ }^{(2)}$ and Marammazi J. ${ }^{(3)}$

arashiahediayyahoo,com
1,2 - Faculty of Marine Science and Natural Resources, Tarbiat Modarres University, P.O.Box: 14155-356 Noor, Iran
3- Khouzestan Fisheries Research Center, P.O.Box: 61335-416 Ahwaz, Iran
Received: April 2003 Accepted: December 2003
Keywords: Indian White Prawn, Penaeus inä̈cus, Growth, Survival

## Abstract

The effects of added artificial substrates on juveniles of Indian white prawn (Penaus indicus) were evaluated. Three replicate tanks were randomly assigned to receive added substrate to increase available surface $20,40,60$ and 80 percent. Control tanks received no added substrate. Juveniles with mean weight of $0.42 \pm 0.027 \mathrm{~g}$ were raised for 90 days in 5000 lit concreee tanks filled with 4000 lit of water and stocked at a density of $30 \mathrm{ind} / \mathrm{m}^{2}$. Growth and survival of $P$. indicus juveniles were studied during the culture pericd.

Resulls showed that substrates significantly ( $\mathrm{P}<0.05$ ) affected growth performances of Indian white prawn. Highest specific growth rate (SGR) and highest yield obtained in tanks with $40 \%$ added substrate in compare wihh other groups. Carapace length gain and survival rate had not signilicanilly differences $(\mathrm{P}>0.05)$.

