**Teabepäeva nimetus: Elva Mesinike Seltsing**

**Koht ja aeg: Elvas, Pargi tn 34, Tartumaal**

**Lektor: Tõnu Hiiemäe**

**Kokkuvõte teemal: Sügisesed tööd mesilas. Valmistumine talveks.**

 **Nädal tagasi algas sügis. Selleks ajaks peaks meesaak salvedes olema, pesad koondatud olema ja mesilaste talvevarud samuti kärgedes. Optimaalne talvepesa suurus võiks olla 6-8 korralikult ülesehitatud selleaasta kärge, milledest vähemalt kaks on korralikud suirakärjed ning ülejäänud prisked meekärjed, kus igas oleks mett kindlasti üle 2,5 kilogrammi. Viimastel aastatel õiget talve nagu pole olnudki, mesilaste kobardumise aeg on väga üürike või pole üldsegi. See tähendab seda, et talvevarud võivad otsa saada juba veebruaris ja siis tuleb hakata neile andma täiendsööta kandi. püdersööda või priske kaanetatud meekärje näol mett, mis on mesinikul jäetud selliseks juhtumiks. Kui on 5-6 taru, siis pole eriti hullu, jõuab mesilasi aidata. Aga kui on kordades rohkem, või kümneid-sadu korda peresid rohkem, läheb väga, väga raskeks. Või kui pere veabki kuidagi kevadesse välja, siis napi sööda ja suiravaruga ei hakka ema munema enne kui loodusest on saada piisavalt nii suira kui ka nektarit. See tähendab aga seda, et pere arengu algus hilineb mitu nädalat. Ja mesinikule meesaak võib jääda väga kesiseks. Napp suiravaru tähendab ka veel seda, et ema ei hakka enne munema kui suira on piisavalt. Vähene suiravaru põhjustab veel pesas temperatuuri langust, mistõttu hakkavad mitmed seenhaigused nagu näiteks lubihaue arenema. Samuti paar kraadi madalam temperatuur pesas on meeltmööda varroalestale ja lausa ideaalne nosema eoste levimiseks.**

 **Aeg kalendris eeldab seda, et tühjaksvurritatud kärgedest on tehtud valik, missugused kärjed lähevad sulatusse ja millised jätta kevadeks pesade esmalaiendamiseks. Esmalaiendamiseks on soovitav jätta 3-5 ilusat ainult veidi tumedamat kärge, sest kevadel esialgu veel noori kärjeehitajaid mesilasi napib ning see võib pidurdada ema munemishoogu. Miks just veidi tumedamat kärge? On täheldatud, et ema muneb sellesse meelsamini kui heledatesse kärgedesse. Ka varakevadine korje võib seetõttu ruumipuudusel kannatada.**

 **Oktoobri alguseks peaks olema esimene lestatorje tehtud. Aga viimased aastad näitavad, et tuleb teha ka teist korda ja võibolla ka kolmandat korda veel lestatõrjet.**

**Väga oluline on see, et kevadel oleks võimalikult vähe lesta ja pere saaks normaalselt hakata arenema.**

 **Hilissügisel hiirte ründe vastu elumajadest eemal asuvate tarude puhul võib kasutada mürkkemikaale. Elamute lähedal asuvate tarude puhul võiks kasutada hiirelõksu, sest muidu võivad kannatajateks olla ka kassid.**

 **Tihaste ja teiste lindudetõrjeks on mul lennuava ette pandud tihedama silmaga(1\*1cm) traatvõrk, mõõdus umbes 50\*50cm. Linnud lihtsalt ei pääse lennuavale liiga ligidale.**

 **Kaitseks külma tuule ja kevadel liiga varajase sooja paikese eest on mul lennuava ja suveasendis lennulaua ette asetatud valgest kunstkangast ( ca 50\*50cm) lennuava kate. See ei ahvatle ka linde lennuava üles otsima tulla.**

 **Pesa oktoobris-novembris (olenevalt ilmast) ei kata ma üldse, et ema saaks normaalajal munemise lõpetada selleks aastaks ja mesilased saaks korralikult kobarduda talveks. Kui väljas on juba tugevad miinuskraadid, siis katan pesa vana villase tekiga, mis ei hoia endas niiskust ja laseb õhku läbi.**

**Selleks ajaks kui mesilased enam väljas ei käi, peab tarus olema:**

 **Vajalik söödavaru,**

 **Lennuavad kitsendatud,**

 **Hiiretõkked paigas,**

 **Mesilastele tagatud täielik talverahu**

**Esimesel võimalusel sügisel on mõistlik väljapraagitud kärjed ka ära vahaks sulatada ja saadud vaha kunstkärgedeks vahetada. Siis on hea rahulik järgmisse aastasse minna.**