**Kosaciec żółty**

Można go spotkać na obrzeżach jezior i stawów oraz na podmokłych łąkach. Wytwarza grube, mocno rozgałęzione kłącze, z którego wyrasta prosta, dorastająca do 1 m łodyga. Ma intensywnie zielone, długie i wąskie liście. Kwitnie między majem a lipcem. Jego okazałe, kwitnące około dwóch tygodni kwiaty są żółte i bezwonne.

W czasie drugiej wojny światowej nasion kosaćca używano zamiast nieosiągalnej kawy, ponieważ zawarty w nich kwas kawowy ma podobny do niej smak i zapach.

**Tatarak zwyczajny**

Rośnie w przybrzeżnej strefie jezior, na obrzeżach stawów i w przydrożnych rowach. Dorasta do 1,5 metra wysokości. Zakorzenia się w dnie grubym kłączem, z którego wyrastają długie jasnozielone liście. Ma kolbowaty kwiatostan, o długości około 8 cm. Kwitnie od czerwca do końca lipca. Wydaje owoce, które w Polsce nigdy nie dojrzewają.

Tatarak pochodzi z Azji. Swoja nazwę prawdopodobnie zawdzięcza Tatarom, którzy sprowadzili tę roślinę do naszego kraju podczas najazdów.

Aromatyczne kłącze tataraku jest popularną przyprawą w kuchni indyjskiej.

**Trzcina pospolita**

Jest najwyższą trawą przybrzeżnej strefy jezior i stawów, dorastającą do 4 m wysokości. Rośnie w gęstych skupiskach. Kwitnie od lipca do września. Jak inne trawy, ma pustą w środku łodygę podzieloną na węzły i międzywęźla. Jej liście są długie, twarde i mają ostre brzegi. Kwiaty mają kształt wiechy. Utrzymujące roślinę w podłożu kłącze może sięgać nawet 3 m w głąb ziemi.

**Pałka szerokolistna**

Występuje w zwartych skupiskach w przybrzeżnej strefie jezior do głębokości 1 metra. Osiąga do 2 m wysokości. Ma szarozielone, wzniesione, wąskie, długie liście. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Zebrane w grube brązowe kolby kwiaty stanowią ozdobę rośliny aż do wiosny.

Nasiona pałki są wyposażone w aparat lotny w postaci puchu. Dzięki temu są z łatwością przenoszone przez wiatr. Puch jest chętnie wykorzystywany przez ptaki, np. remizy, do budowy gniazd.

**Oczeret jeziorny**

Nazywany sitowiem jeziornym, jest jedną z większych roślin przybrzeżnych. Zwykle rośnie w stosunkowo głębokiej wodzie, między pasem trzcin a roślinnością pływającą. Osiąga około 2 m wysokości. Gruba, ciemnozielona łodyga ma 1,5 cm grubości i jest wypełniona gąbczastą tkanką. Jej nadwodna część jest prosta i sztywna, podwodna część ma postać zdrewniałego twardego kłącza. Taśmowate liście podwodne wyrastają u podstawy łodygi.

Łodygi i liście oczeretu są wykorzystywane do wyrobu mat i plecionek.

**Osoka aloesowa**

Pływa swobodnie w strefie przybrzeżnej jezior i stawów. Sztywne, mięsiste, ostro zakończone liście osoki mają kolczasto piłkowane brzegi, co upodabnia ją do aloesu. Kwitnie od maja do sierpnia. Ma białe kwiaty osadzone na około 30 cm szypułkach. Zimuje na dnie zbiornika wodnego. Na powierzchnię wypływa z nastaniem wiosny.

**Grzybień biały**

Spotykany przy brzegu, do 2 m głębokości, w wodach stojących i wolno płynących. Zwany także lilią wodną. Ma pływające okrągławe, błyszczące liście osadzone na długich,   
2,5-metrowych ogonkach. Duże i piękne kwiaty, które można podziwiać od czerwca do września, wydzielają przyjemny, choć niezbyt intensywny zapach. Grube kłącze rośliny jest zakorzenione w mule na dnie zbiornika.

Roślina chroniona. Zapylana głównie przez muchy i chrabąszcze.

**Grążel żółty**

Znak rozpoznawczy tej rośliny to żółte mięsiste kwiaty, wystające dość wysoko ponad lustro wody. Grążel ma silnie rozgałęzione, płożące się w mule kłącze. Liście duże, sercowate, pokryte woskowym nalotem, z których część znajduje się pod wodą. Kwitnie od maja aż do września.

**Włosienicznik wodny**

Nazywa się go jaskrem wodnym. Ma jasnozieloną, wiotką łodygę, dorastającą do 1,5 m długości i dwa rodzaje liści: pływające i podwodne. Liście pływające mają nerkowaty kształt i są osadzone na długich ogonkach. Blaszka liści podwodnych jest pocięta na długie nitki. Włosienicznik kwitnie od kwietnia do sierpnia, niekiedy do września. Jego białe, o pięciu płatkach kwiaty tworzą rozległe dywany na powierzchni wody.

**Strzałka wodna**

Pospolita roślina porastająca brzegi jezior, rzek i stawów. Dorasta do 1 m wysokości. Charakteryzuje się trzema rodzajami liści. Liście podwodne są wstęgowate, dość cienkie i wiotkie, liście pływające są owalne, a liście nadwodne – twarde i sztywne, kształtem przypominające strzałkę.

**Moczarka kanadyjska**

Występuje do głębokości 10 m. Ma długie (do 1 m), wiotkie łodygi, całkowicie zanurzone w wodzie. Liście podłużnie jajowate, na brzegach drobno ząbkowane, wyrastające z łodygi w okółkach po trzy. Roślina bardzo łatwo się rozmnaża poprzez drobne fragmenty, dlatego często tworzy gęste i zbite podwodne łany. Jej niebieskawe kwiaty wystają ponad lustro wody.

**Rogatek sztywny**

Roślina o długich (do 1 m), silnie rozgałęzionych łodygach. Przeważnie nieprzytwierdzona do podłoża, unosi się swobodnie w wodzie. Czasem wytwarza organy przypominające korzenie, którymi przyczepia się do podłoża. W dotyku dość szorstka, chropowata, a jednocześnie krucha ze względu na to, że w jej liściach odkładają się związki wapnia. Ma drobne, niepozorne kwiaty. Kwitnie od lipca do września.

**Wywłócznik okółkowy**

Porasta dna zbiorników wodnych. Ma długą (do 2 m), brunatnozieloną łodygę, z której piętrowo wyrastają pierzaste liście. Nie ma korzeni. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Jego zielonkawobiałe kwiaty tworzą wyprostowany kłos.

**Żabiściek pływający**

Roślina swobodnie unosząca się w toni wodnej. Jej okrągłe, sercowato wycięte przy nasadzie liście pływają po powierzchni wody. Korzenie zwisają w wodzie, ale niekiedy, w płytkich wodach, przytwierdzają się do podłoża. Białe, trójpłatkowe kwiaty wyrastają ponad powierzchnię wody. Kwitnie w lipcu i sierpniu.

**Rzęsa drobna**

Pływa po powierzchni wody, często w skupiskach zarastających lustro wody gęstym kożuchem. W krótkim czasie może całkowicie pokryć powierzchnię zbiornika wodnego. Jej łodyga jest przekształcona w płaską lub lekko wypukłą blaszkę o kształcie jajowatej płytki. Na spodzie łodygi wyrasta cienki nitkowaty korzonek.

Rzęsa kwitnie od kwietnia do maja, choć kwiaty w naszym klimacie wytwarza bardzo rzadko.

Często jest traktowana jako uciążliwy chwast, ponieważ pokrywając powierzchnię wody, ogranicza dostęp do światła innym roślinom wodnym.