KIRVOILLA ELÄVIÄ PIKKUELÄIMIÄ

K

irvat ovat tärkeää ravintoa monille hyönteisille ja hämähäkeille, mutta myös sisiliskot, tiaiset, varpuset, pääskyt ja monet muut linnut syövät kirvoja.

Y

ksi harsokorennon toukka syö elämänsä aikana keskimäärin sata kirvaa. Yhden talvehtineen harsokorennon jälkikasvu on siis teoriassa voinut popsia napaansa 20.000.000 kirvaa. ***Syrphus vitripennis***- kukkakärpäsen yksi toukka taas syö toukkavaiheensa aikana 200 – 1000 kirvaa. Yhden naaraan jälkikasvu voi siis tehdä kesän aikana selvää 2.100.000 kirvasta. Täysikasvuinen seitsenpistepirkko syö kirvoja keskimäärin 20 yksilön päivävauhtia, mikä tekee noin 1000-2500 kirvaa elämänsä aikana. Toukkavaiheessa se puolestaan tuhoaa 200-500 kirvaa. Yhden talvehtineen naaraan jälkikasvu – noin 100 yksilöä – voi siis teoriassa syödä 300.000 kirvaa vuodessa.

|  |
| --- |
| Harsokorento |
| Sirppikorento |
| Lysiphlebus |
| Loispistiäiset |
| Kirvapistiäinen |
| Psenulus pallipes |
| Kukkakärpästoukka |
| Korentokärpänen |
| Dolichopus claviger |
| Kirvasääski |
| Lehvänokkalude |
| Ruutupirkko |
| Seitsenpistepirkko toukkineen |
| Calathus fuscipes |
| Isopihtihäntä |
| Peltokurekiitäjäinen |