**Kræklingur**

**[](http://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=S79d5tPkB47DMM&tbnid=Gh_n6zP4XCGTLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Futvegsbladid.is%2Fengar-athugasemdir-vegna-umsoknar%2F&ei=SatmU6_5LoPBO4LkgJAH&bvm=bv.65788261,d.d2k&psig=AFQjCNETHx4np53BhSU_SkJsZh8zDoZ0eQ&ust=1399323819142888)Bláskel**

**Af vefnum fjaran og hafið**

[](http://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6Fg2oWr7BHGxcM&tbnid=9oqZBNlXKmidsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Farc.is%2Fshop%2Fskelfiskur%2Fblaskel%2F&ei=catmU9GhMs7MPbPbgNAI&bvm=bv.65788261,d.d2k&psig=AFQjCNETHx4np53BhSU_SkJsZh8zDoZ0eQ&ust=1399323819142888)

Kræklingur hefur tvær skeljar sem eru eins útlits. Skeljarnar eru þunnar með hvössum röndum.

Þær eru breiðastar um miðjuna og ganga fram í oddmjótt nef.

Ytra borðið er með óreglulegum vaxtarbaugum.

Fullorðnar skeljar eru blásvartar á lit en ungviðið hefur oftast brúnleitar skeljar.

Að innan eru skeljarnar ljósfjólubláar. Þegar kræklingurinn eldist, slitnar ysta lagið og ljósbláir flekkir myndast á skeljunum.  
  
Oft sitja hrúðurkarlar eða mosadýr á kræklingnum. Skeljarnar festa sig við botninn með þunnum en sterkum þráðum sem myndast í spunakirtli dýrsins.

Kræklingur er fullvaxinn 5 til 10 cm á lengd.



**Heimkynni**

Krækling er að finna allt í kringum Ísland.

Hann vex víða á klappar- og malarbotni.

Einnig vex hann á bryggjustaurum og situr oft í þykkum klösum utan á þarastilkum.

Hann finnst í fjörum og er einnig algengur allt niður á um 30 m dýpi.

**Hvað borðar kræklingur**

Krækling er að finna allt í kringum Ísland. Hann vex víða á klappar- og malarbotni. Einnig vex hann á bryggjustaurum og situr oft í þykkum klösum utan á þarastilkum. Hann finnst í fjörum og er einnig algengur allt niður á um 30 m dýpi.  
  
Krækling er að finna bæði á norður- og suðurhveli jarðar. Á norðurhveli finnst hann eingöngu í Atlantshafi. Hann vex við Norður-Noreg og þaðan allt suður í Biskajaflóa við Frakkland. Við austurströnd N-Ameríku lifir hann frá Labrador í Kanada, til Suður-Karólínu í Bandaríkjunum.

Kræklingurinn síar fæðu sína úr sjónum.

Fæðan er örsmáir svifþörungar. Kræklingurinn dælir sjónum inn í skelina, þar sem þörungarnir eru síaðir frá.

**Æxlun**

Kræklingur verður kynþroska strax á fyrsta ári.

Hann hrygnir á sumrin.

Kvendýrin losa egg og karldýrin svil og frjóvgun verður í sjónum.

Lirfa þroskast úr egginu og berst með straumum nálægt yfirborði.

Hún fær fljótlega utan um sig þunna, gagnsæja skel.

Lirfan sest á botninn eftir tvær til átta vikur, helst þar sem eru þráðlaga þörungar.

Algengt er einnig að hún setjist þar sem eldri kræklingar eru fyrir.

[](http://kruderiogkjanabangsar.files.wordpress.com/2013/10/krc3a6klingur.jpg)

**Nýting**

Víða er þess getið í gömlum heimildum að kræklingur hafi verið hirtur til beitu. Sums staðar, þar sem mikið var af kræklingi eins og t.d. í Laxárvogi í Hvalfirði, komu sjómenn víða að til að safna sér beitu. Þeir sigldu inn á voginn á flóði og létu fjara undan bátunum. Á fjörunni var kræklingur tíndur upp í bátinn og síðan siglt aftur út úr voginum á næsta flóði. Suðurnesjamenn fluttu kræklinginn heim og geymdu í sjávarlónum og gátu tínt hann þar í beitu eftir þörfum.

Á gróðurtíma svifþörunganna, frá vori fram á haust, geta eitraðir þörungar sprottið upp í miklu magni og valdið svokallaðri skelfiskeitrun. Skelfiskeitrunar hefur sem betur fer sjaldan orðið vart hér við land en kræklingur og aðrar samlokur í sjó, sem lifa að mestu leyti á svifþörungum, geta safnað í sig þessu eitri. Eitrið hefur ekki áhrif á samlokurnar sjálfar en eitrunin kemur fram hjá þeim sem borða skeljarnar

[](http://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=anYveqYDskFQTM&tbnid=hVJMzCKCLeHH_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fskel.is%2F&ei=UqxmU7_UGIS3PN74gegH&bvm=bv.65788261,d.d2k&psig=AFQjCNETHx4np53BhSU_SkJsZh8zDoZ0eQ&ust=1399323819142888)