Фітосанітарний стан

сільськогосподарських рослин

22 червня 2023 року

Спостереження за змінами динаміки розвитку шкідників та моніторинг розвитку хвороб у посівах сільськогосподарських культур державними фітосанітарними інспекторами головних управлінь Держпродспоживслужби в областях був проведений на площі понад 59,2 тис. га.

У посівах ***зернових*** ***колосових*** культур триває шкідлива діяльність личинок різних віків (в південних областях - ІІІ-Y віку, в лісостепових - II-ІІІ) **клопа шкідливої черепашки**, за чисельності 0,2-2, в осередках Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської областей до 4 екз. на кв.м. Фітофагом в середньому пошкоджено 1-6% рослин.

Колоскам зернових культур також завдають шкоди **хлібні жуки** та **жужелиця** (чисельністю 0,5-2, в осередках від 3 до 6 екз. на кв.м, які пошкодили від 1 до 12% колосків), **злакова попелиця** (заселено 8-10, макс. 25% рослин), **пшеничний трипс** (заселено 7-12, осередково до 40% рослин за чисельності 1-6, макс. 28 екз. на кожний),інші фітофаги. З огрубінням зерна озимих культур попелиці перелітають на ярі зернові та злакові бур’яни. В південних та центральних областях триває літ **сірої зернової совки**, відкладання ними яєць та відродження їх гусениць, які за чисельності 0,5-1 екз. на кв.м пошкодили до 3% колосків. Захисні міроприємства за порогової чисельності личинок клопа шкідливої черепашки та вищевказаних фітофагів приймаються диференційовано до кожного поля.

Для збереження технологічних і посівних якостей зерна у посівах твердих і цінних сортів пшениць захисні заходи від личинок клопа шкідливої черепашки варто проводити за наявності 15-30% личинок третього віку та чисельності 2-х і більше, на решті посівів за 4-6, в насіннєвому ячмені 8-10, товарних 20-25 личинок на кв.м дозволеними до використання інсектицидами, що ефективно проти супутніх шкідників. Захист посівів від клопа шкідливої черепашки необхідно провести протягом 10-12 днів від завершення відродження личинок до появи четвертого віку їх.

У Поліссі, Лісостепу, осередково Степу у посівах ***озимих*** та ***ярих зернових колосових*** культур відбувається розвиток та поширення **борошнистої роси**, **септоріозу, бурої листкової іржі, кореневих гнилей, гельмінтоспоріозу,** подекуди **ринхоспоріозу, піренофорозу**, інших **плямистостей**, якими охоплено 6-30% рослин. На ***вівсі*** у Закарпатській та Чернігівській областях прогресує **червоно-бура плямистість**, якою уражено 3-5, макс. 9% рослин. В Житомирській та Закарпатській областях на 0,1-3% рослин відмічено **білоколосість** внаслідок ураження кореневими гнилями. В Одеській та Львівській областях відмічається ураження колосу озимої пшениці **оливковою пліснявою**, хворобою уражено 2-4% рослин, 2-3% колосків. За вищевказаних умов у Дніпропетровській, Київській, Одеській, Тернопільській та Чернівецькій областях у посівах ***зернових*** культур виявляють **фузаріоз** та **септоріоз** колоса ними уражено 0,5-3% колосків. Для запобігання розвитку хвороб колосся за сприятливої для розвитку хвороб погоди високопродуктивні посіви обробляють через обприскування фунгіцидами відповідного спектру дії які дозволені до використання на території країни.

Скрізь у посівах ***гороху, сої***, ***багаторічних трав*** за допорогової чисельності розвиваються та шкодять **горохові зерноїд, попелиця, плодожерка, трипси, павутинний трипс, бульбочкові довгоносики,** рослини хворіють на **іржу, кореневі гнилі, пероноспороз, аскохітоз, антракноз.** Проти хвороб та в разі наростання чисельності фітофагів посіви гороху і сої захищають рекомендованими препаратами. Багаторічні трави скошують на зелений корм та оперативно вивозять з поля.

У посівах ***цукрових буряків*** відмічається відставання рослин в рості та розвитку в порівнянні з минулими роками через погодні умови та недостачу вологи. Наразі посіви заселяє **бурякова листкова попелиця**, в крайових смугах полів 2-10% рослин (Волинська, Вінницька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська обл.), за чисельності 5-8 екз. на кожну. Проходить яйцекладка та відродження личинок **звичайного бурякового довгоносика** (Київська обл.). Також плантаціям буряків шкодять **бурякові блішки**, **мінуючі мухи**, **щитоноски**, гусениці **лучного метелика**, **совок**. **Буряковий довгоносик-стеблоїд** харчується у посівахПолтавської області за середньої чисельності 0,05 екз. на кв.м, ним пошкоджено 1% рослин у слабкій ступені. Подекуди в господарствах Вінницької, Івано-Франківської, Тернопільської областей на ***кормових*** та ***столових* *буряках*** відбувається розвиток **рамуляріозу**, **церкоспорозу**.

Посіви буряків захищають від бурякових листкової попелиці та мінуючих мух (ЕПШ відповідно 10 і 30% заселених рослин і 3-5 личинок на рослину), інших сисних шкідників дозволеними до використання інсектицидами.

У посівах ***соняшнику*** продовжує розвиватися **геліхризова попелиця**, де в крайових смугах полів нею слабко заселено 2-30% рослин (Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Дніпропетровська, Київська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Сумська, Харківська, Черкаська обл.) за середньої чисельності 8-22 екз. на рослину. На попелицях паразитують імаго і личинки семикрапкового сонечка за чисельності 1 екз. на рослину. Подекуди шкодять **клопи сліпняки**, **цикадки**, **трипси**,гусениці **лучного метелика**, **совки** (**озима**, **гамма**, **бавовникова**). 5-20% обстежених площ культури охоплено **фомозом**, **пероноспорозом**, **септоріозом**, **сірою гниллю,** **іржею** (Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, Житомирська, Кіровоградська, Київська, Одеська, Полтавська, Черкаська, Чернівецька обл.). За умов очікування епіфітотії гнилей кошиків, фомопсису, несправжньої борошнистої роси посіви оздоровлюють дозволеними до використання фунгіцидами.

Рослини ***ярого ріпаку*** заселяють та пошкоджують **ріпаковий квіткоїд**, подекуди **прихованохоботники**, з країв полів проходить розвиток **капустяної попелиці**. На ***озимому ріпаку*** харчується **капустяна стручкова галиця**, **насіннєвий прихованохоботник**,також шкодять гусениці **біланів**, **листогризучих совок**. На стручках і листках у Волинській, Дніпропетровській, Київській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій та інших областях спостерігається прояв **альтернаріозу переноспорозу, фомозу,** подекуди **циліндроспоріозу**.

Значна частина **саранових** (**італійський прус, блакитнокрила, чорносмугаста** та **білосмугаста кобилки, мала хрестовичка, білолобий коник**, ін.), чисельністю 0,5-6 екз. на кв.м розвивається на неорних землях, узбіччях доріг, пасовищах, у плавнях річок, комахи заселяють та пошкоджують ***багаторічні трави*** та суміжні посіви ***просапних*** культур. Високі температури повітря створюють передумови ймовірного утворення локальних осередків з підвищеною кількістю фітофагів і пошкодження ними сільськогосподарських культур.

Через нетипові погодні умови, які сприяють розвитку лускокрилих комах, повсюди в агроценозах відмічається помірний рівень розвитку та шкідливості **підгризаючих (озима, оклична)** та **листогризучих** (**гамма, С-чорне, капустяна, люцернова, бавовникова,** ін.) **совок**, що уможливлює істотну шкоду посівам ***технічних, бобових, овочевих*** та інших культур. Скрізь відбувається літ **стеблового (кукурудзяного) метелика,** на Півдні відмічаєтьсявідкладання ним яєць відродження та живлення гусениць за чисельності 0,2-0,5 екз. на рослину.Заселеність рослин ***кукурудзи*** яйцекладками та гусеницями становить 1%.

У Київській, Одеській, Полтавській та інших областях відбувається літ **чортополохівки**, за 10 хв. в полі зору налічувалось 1-4 штук та відродження гусениць. Опади та висока вологість позитивно впливають на розмноження і шкодочинність **слимаків**, які за чисельності 0,5-3 екз. на кв.м, пошкодили до 5% рослин овочевих культур.

У Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Черкаській та інших областях на ***соняшнику, кукурудзі,*** ***багаторічних бобових травах, неугіддях, узбіччях доріг*** триває літ, яйцекладка та відродження гусениць **лучного метелика**. Інтенсивність льоту метеликів становить 1-5 на 10 кроків. Погодні умови сприяють активності та реалізації потенційної продуктивності метеликів, що уможливлює масовий розвиток гусениць в багаторічних травах, посівах цукрових буряків, соняшнику, кукурудзи, баштанних культур, інших стаціях. Випуск трихограми, розпушування міжрядь у просапних культур ефективно обмежують щільність і шкідливість гусениць.

Гусениці **яблуневої плодожерки** та личинки **яблуневого пильщика** у ***садах*** відповідно пошкодили 9 та 6% плодів ***яблуні,*** гусениці **сливової плодожерки** до 5% плодів ***сливи***, личинки **вишневої мухи** до 25% плодів ***вишні*** та ***черешні***. Масово заселяють дерева **сисні** шкідники, поширюються **плодова гниль** (2-15% плодів), **парша, борошниста роса,** **кучерявість** листків ***персика***, подекуди **клястероспоріоз, кокомікоз.**

У господарствах здійснюється постійний фітосанітарний нагляд за посівами сільськогосподарських культур.

За оперативною інформацією про хід робіт із захисту рослин, наданою Головними управліннями Держпродспоживслужби в областях станом на 22.06.2023 року захист сільськогосподарських культур від шкідників, хвороби і бур’янів проведений на площі понад – 23,6 млн га, з них:

оброблено від бур’янів – 10,6 млн га;

оброблено від хвороби – 5,2 млн га;

оброблено від шкідників – 5,1 млн га.