Фітосанітарний стан

сільськогосподарських рослин

10 квітня 2025 року

Повсюди мінлива погода (коливання нічних та денних температур) з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу, приморозками, сприяла поступовому розвитку і розповсюдженню збудників хвороб у посівах озимих зернових та ріпаку, але негативно вплинули на шкідливість фітофагів, розвиток яких сповільнювався через затримку наростання ефективного тепла. Крім того, такі погодні умови залишались несприятливими для цвітіння та запліднення плодових.

У посівах ***озимини*** Дніпропетровської,Закарпатській,Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Черкаської областей личинки **хлібної жужелиці** за чисельності 0,2-2 екз. на кв.м пошкодили 1-5% рослин на 3-12% площ, здебільшого розміщених після стерньових попередників. Віковий стан личинок: ІІ-14%, ІІІ-86%. Враховуючи, що личинки жужелиці можуть шкодити до кінця квітня, захисні заходи рекомендується проводити у крайових смугах або в осередках надпорогової чисельності жужелиці (ЕПШ понад 3-4 і більше личинок на кв.м) та інших фітофагів через обприскування посівів дозволеними до використання інсектицидами.

Гусеницями **озимої совки** п’ятого-шостого віків (20-80%) щільністю 0,5-2 макс. 3 (в осередках Дніпропетровської обл.) екз. на кв.м заселено 3-15% обстежених площ та пошкоджено до 3% рослин ***озимих пшениці*** та ***ріпаку*** уВінницькій,Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській областях.

У посівах ***озимих*** та ***ярих зернових колосових*** культур продовжується повільне розселення та шкідливість **хлібних блішок (**зосереджені переважно в лісосмугах та на краю посівів), **п’явиць** (концентруються на бур’янах біля лісополос, окремі екземпляри на площах озимої пшениці внизу травостою)**, злакових мух, попелиць, цикадок,** які в допороговій чисельності пошкодили 2-4, макс. 15% рослин.

У Запорізькій, Одеській, Харківській областях **піщаним мідляком** заселенно до 4% посівів ***озимих зернових та ячменю*** ***ярого*** за чисельності 0,5-2 екз. на кв.м. пошкоджено до 3% рослин. Найбільшої шкоди жуки завдають на початкових етапах розвитку культури, псуючи сходи. Комахи своєю діяльністю призводять до повної загибелі рослин на ранніх стадіях розвитку або значного послаблення, що є причиною прямих та опосередкованих втрат урожаю.

У Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській областях відбувається вихід на листову поверхню **клопа шкідливої черепашки.** Середня чисельність перезимувалого клопа становить 0,3-1 екз. на кв.м. При проведенні фітосанітарного моніторингу, на заселення клопами посівів зернових колосових культур, варто враховувати, що за прохолодної погоди шкідник перебуває у нижніх ярусах травостою, у вузлах кущення рослини, щілинах під грудочками ґрунту. За відсутності дощів у ранньовесняний період шкідливість клопів буде посилюватись, передусім на ярих колосових культурах.

Достатня кількість вологи сприяла прогресуванню розвитку збудників хвороб у посівах ***озимих зернових культур.* Борошнистою росою** уражено 1-8, **септоріозом** – 1-5, **гельмінтоспоріозом, сітчастою, темно-бурою, ринхоспоріом**, іншими **плямистостями** – 2-12% рослин, **бурою листковою іржею, кореневими гнилями** – 1-5% рослин.. Посіви озимих та ярих колосових культур оздоровлюють дозволеними до використання фунгіцидами. Вибір препаратів здійснюється з огляду на спектр захисної дії їх та домінуючу хворобу.

Продовжується неактивне заселення посівів ***озимого ріпаку*** **ріпаковими квіткоїдом, прихованохоботниками, де ними пошкоджено 1-7% рослин у слабкому ступені**. У крайових смугах полів ріпаку обліковують **хрестоцвітих блішок** у чисельності 0,2-4 екз. на кв.м, якими слабко пошкоджено до 6% рослин. У Дніпропетровській, Полтавській та Чернігівській областях **білокрилкою** заселено та пошкоджено 3-8% рослин у слабкому ступені.

У більшості ріпакосійних областей на 5-36% обстежених площ рослини хворіють на **переноспороз**, **альтернаріоз**, **фомоз**, де ураженість рослин становить 1-9%. У Дніпропетровській, Київський, Рівненській та Чернівецькій областях 1-2, в осередках до 10% рослин хворіють на **бактеріоз коренів**. У господарствах, за перевищення шкідниками ЕПШ (ріпакового квіткоїда в період утворення бутонів – 1-2 жуки на рослину, в період збільшення бутонів – 2-3 жуки на рослину, на початку цвітіння 5-6 жуків на рослину; стеблового капустяного прихованохоботника – 2 жуки на 40 рослин або 20 жуків на жовту чашку за 3 дні) необхідно провести крайові або суцільні обприскування дозволеними до використання препаратами.

Рослини ***гороху*** продовжують заселяти **довгоносики** (**південний сірий** та **бульбочкові**), **піщаний мідляк**, які в допороговій чисельності пошкодили до 2% рослин у слабкому ступені. У посівах ***багаторічних трав*** повсюди відмічають **бульбочкових** **довгоносиків** та **клопів**, які за чисельності 0,2-2 екз. на кв.м пошкодили 1-10% рослин конюшини, люцерни.

Протягом звітного періоду у господарствах Запорізької, Одеської та Полтавської областей відмічали слабкий літ **біланів** (**ріпаковий** та **капустяний**), **оленки волохатої**.

У господарствах Полтавської області на старих бурячищах відмічали вихід на поверхню ґрунту жуків **бурякових довгоносиків** та їх «піший хід». Основна маса жуків знаходиться в ґрунті на глибині: 5 – 15 см – 15%, 16 - 30 см – 45%, 31-50 см – 40%. Рекомендовано провести обкопування старих бурячищ канавками для уловлювання і знищення шкідників під час їх «пішого ходу».

У ***багаторічних травах***, ***неорних землях*, *лісосмугах*** на 16-48% площ обліковують **мишоподібних гризунів** у межах порогової чисельності (ЕПШ 3-5 жилих колоній на гектар). Внаслідок інтенсивного росту сільськогосподарських культур пошкодження гризунами рослин не матимуть господарського значення. Для попередження значних пошкоджень при перевищенні ЕПШ слід застосовувати дозволені до використання препарати.

Прохолодна погода стримує пробудження, вихід та шкодочинність шкідників ***саду***. В Закарпатській, Житомирській, Кіровоградській областях на сприйнятливих сортах яблуні відмічають інфекційний запас **борошнистої роси**, **парші**. Плодові насадження до цвітіння проти шкідників і хвороб необхідно обприскувати сумішами дозволених інсектицидів та фунгіцидів.

Спеціалістами управлінь фітосанітарної безпеки постійно ведуться спостереження за розвитком і поширенням шкідливих організмів у посівах сільськогосподарських культур, господарствам надаються рекомендації щодо вчасності та доцільності проведення захисних заходів.

За оперативною інформацією про хід робіт із захисту рослин, наданою Головними управліннями Держпродспоживслужби в областях станом на **10.04.2025** року захист сільськогосподарських культур від шкідливих організмів проведений на площі – 992,4 тис. га з них оброблено від:

бур’янів – 151,2 тис. га;

хвороб – 233,5 тис. га;

 шкідників – 607,7 тис. гектарів.