SISÄTILOISSA TALVEHTIVIA PIKKUELÄIMIÄ

Monien pikkueläinten on vaikea löytää sopivia talvehtimispaikkoja luonnosta. Siksi osa lajeista varautuu talveen muuttamalla syksyllä kellareihin, varastoihin ja seinänrakoihin. Talvella sisätiloista voi löytää ainakin seuraavia pikkueläimiä:

|  |  |
| --- | --- |
| Nokkosperhonen | Lintukärpänen |
| Neitoperhonen | Culiseta annulata |
| Liuskayökkönen | Vaaksiaishämähäkki |
| Harsokorento | Varastohämähäkki |
| Eristalis tenax | Viljaripisäinen |
| Ullakkokärpänen | Kaksipistepirkko |
| Huonekärpänen | Seitsenpistepirkko |
| Nautakärpänen | Viljakukko |
| syysolkikärpänen | Juovahernekärsäkäs  |

Talvella monien hyönteisten soluihin kerääntyy glykogeeniä[[1]](#footnote-1), joka toimii pakkasnesteen tavoin ja estää solunestettä jäätymästä pakkasella. Ne heräävät lämpötilan nousun ja päivän valoisan ajan lisääntymisen vaikutuksesta. Näistä kahdesta tekijästä lämpötilan nousu on tärkeämpi esimerkiksi harsokorentojen ja ullakkokärpästen kohdalla. Ne voivat lennellä sisällä aurinkoisina talvipäivinä tai herätä lentoon keskellä talvea lämmitetyllä kesämökillä. Mitä useammin hyönteinen herää talven aikana, sen enemmän se käyttää energiaa ja useasti talven aikana lennolta hyönteinen saattaa käyttää koko energiavarastonsa ennen kevään tuloa. Siksi ne suosivat paikkoja, joissa lämpötila pysyy hyvin tasaisena.

1. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Glykogeeni> [↑](#footnote-ref-1)