Каракал - це

Каракал, або степова рись - хижий ссавець сімейства котячих. Довгий час каракала відносили до рисям, на яких він схожий зовні, однак через низку генетичних особливостей його виділили в окремий рід. Незважаючи на це, каракал все ж трохи ближче стоїть до рисям, ніж інші кішки, при цьому будучи набагато ближче до пум за морфологічними ознаками. Близький каракал і до африканського сервали, з яким добре схрещується в неволі.

Як вглядає

Зовні нагадує рись, але менше розмірами, стрункішою і з однотонним забарвленням. Довжина тіла 65-82 см, хвоста - 25-30 см, висота в холці близько 45 см; маса 11-20 кг. Вуха з пензликами (до 5 см) на кінцях. На лапах розвинена щітка з жорстким волоссям, що полегшує пересування по піску. Хутро коротке та густе.

Забарвленням нагадує північноамериканську пуму: піщаний або червонувато-коричневий верх, білуватий низ; з боків морди чорні мітки. Пензлика і зовнішня сторона вух - чорні. Дуже рідко зустрічаються чорні каракали-меланісти.

Спосіб життя і харчування

Діяльний каракал головним чином вночі, але взимку і навесні з'являється і вдень. Притулок йому служать ущелини скель і нори дикобразів і лисиць; іноді вони використовуються кілька років поспіль. Самці займають великі території, а території самок, більш скромні, розташовуються на периферії.

Хоча в каракала довгі ноги, довго бігти, як і всі котячі, він не може, тому полює, крадучи жертву і наздоганяє її великими (до 4,5 м в довжину) стрибки. Володіючи Надзвичайне швидкістю реакції і дуже гострими втяжними кігтями, каракал здатний вихопити кілька птахів зі зграї, яка починає злітати. Однак головною їжею йому служать гризуни (піщанки, тушканчики, ховрахи), зайці-толаї, почасти дрібні антилопи, в Туркменії - джейрани. Іноді видобуває їжаків, дикобразів, рептилій, комах, невеликих хижих звірів, на зразок лисиці і мангуста, молодих страусів. Може викрадати домашню птицю, нападати на ягнят і кіз. Каракал здатний довгий час обходиться без води, отримуючи рідину з з'їденої видобутку.

Подібно леопардові, каракал затягує вбиту дичину на дерева, щоб заховати її від інших хижаків.

Розмноження

Розмноження відбувається круглий рік, самка може мати до трьох партнерів. Після вагітності в 78-81 днів народжується 1-6 дитинчат. До досягнення ними місячного віку самка раз в день переносить їх з одного Лігво в інше. В 6 місяців молоді Каракали залишають матір і обґрунтовуються в своїх володіннях. Статевозрілими стають в 16-18 місяців.

Кіт свійський це

Кіт свійський, або кішка свійська — невеликий ссавець ряду хижих родини котових.

Як виглядає

Кіт свійський має довжину 46 см без хвоста.

Маса кішок коливається залежно від породи й віку. У середньому доросла кішка повинна важити близько 4,5-5 кг. Самці важать трохи більше, самки — менше. Перські й британські короткошерсті кішки важчі, сіамські й орієнтальні — легші. Найпростіше зважити кота за допомогою стаціонарних вагів. При цьому ви повинні зважитися попередньо самі, а потім узяти тварину на руки й зважитися разом з нею.

Забарвлення кішок залежать від розподілу пігменту у волоску. Розрізняють такі забарвлення: одноколірні (одноманітні), двоколірні (біколори, таксидо, ван, черепахове, колорпоінт), багатобарвні (каліко), із плямами і смугами (таббі), комбіновані.

Спосіб життя і харчування

На теперішній час кішки живуть по всій планеті. Вони легко адаптуються до різних умов життя і тому розповсюджені на всіх континентах (включно з Антарктидою), і на 118-ти (із 131-го) головних груп островів. Дикі кішки живуть в лісах, полях, тундрах, прибережних і заболочених областях. Вони навіть живуть на безлюдних океанічних островах. Домашні кішки живуть в мегаполісах, містах, селах, на вулицях.

Кішка харчується маленькими тваринами, перш за все птахами і гризунами. Як і свої дикі родичі, домашня кішка хижак, проте може їсти і рослинні продукти. У полюванні застосовує дві стратегії: переслідування і засідка. Одна стратегія може не допомогти кішці зловити всю здобич. Тому засідку вони використовують для гризунів, а переслідування для птахів.

Більшість порід кішок намагаються знайти собі високе місце для відпочинку. Така поведінка залишилась ще з дикого життя, багато диких кішок відпочивають на деревах. А леопард, наприклад, може зробити засідку на гілці дерева, і коли здобич підійде ближче, тварина стрибає на неї і намагається завалити (якщо вона велика). Високі місця також дають змогу краще роздивитись територію. Якщо ж кішка впаде, то її рефлекс приземлить її на ноги. Навіть якщо кішка не згрупувалась, їй вистачить 90 см щоб приземлитись на ноги, при цьому вона нічого не робить. Тобто її гнучкість дозволяє кішці майже не боятись середньої висоти. Безпечно приземлитись можуть і безхвості коти, бо у цьому «процесі» хвіст майже не бере участі.

Розмноження

Статева зрілість — це здатність тварин народжувати потомство. Проявляється вона у різних порід кішок у різний термін. Залежить це також від клімату, догляду, годування й утримання. Звичайно статева зрілість наступає значно раніше, ніж закінчується основний ріст і розвиток тварини, тобто настає фізіологічне дозрівання. Статева зрілість у кішок настає приблизно в 5-6 місяців (у сіамських, орієнтальних порід — в 4 місяці, у деяких напівдовгошерстихї порід — у 8-9 місяців). Фізіологічна зрілість у кішок настає у 15-місячному віці. Статевий цикл — це комплекс ритмічно повторюваних фізіологічних, морфологічних і біохімічних процесів у статевих органах і у всьому організмі самки від однієї стадії збудження до іншої. Статевий цикл складається з чотирьох стадій: проеструсу (передтічкова), еструсу (виражена статева активність, тічка), метеструсу (післятічкова) і діеструсу (стадія спокою).

Після запліднення кішка скидає самця й качається на підлозі. Кішка може виявити агресію до кота, тому кіт завбачливо відходить і тримається подалі від неї.

Тривалість вагітності в кішок становить у середньому 61-65 днів. У деяких порід кішок може затягтися до 73 днів, або, навпаки, має менші строки — 56-61 день. Звичайне виношування нечисленного приплоду триває довше. Велика кількість кошенят прискорює строки пологів.