Фітосанітарний стан

сільськогосподарських рослин

20 квітня 2023 року

Державними фітосанітарними інспекторами головних управлінь Держпродспоживслужби в областях обстежено понад 38,2 тис. га сільськогосподарських угідь на виявлення шкідливих організмів у посівах сільськогосподарських культур.

Друга декада квітня характеризувалась пониженням температурного режиму.

Протягом майже всього звітного періоду проходили різної інтенсивності та тривалості опади у вигляді дощів. В результаті чого, суттєво поповнилися вологозапаси орного та метрового шарів ґрунту, що в свою чергу позитивно вплинуло на ріст озимих культур, багаторічних трав, посіви ярих культур. Прохолодна волога погода звітного періоду обумовила повільний вихід шкідників з місць зимівлі, заселення ними посівів. Заселення посівів шкідниками спостерігається переважно в крайових смугах.

У посівах ***озимих*** та ***ярих зернових колосових*** культур продовжується повільне розселення та шкідливість **хлібних блішок, п’явиць, злакових попелиць, цикадок,** які в допороговій чисельності пошкодили 2-6% рослин. У теплі сонячні дні на 100 п.с. уловлювалось 4-8 екз. **злакових мух (шведські, гессенська, пшенична).** Зростання активності фітофагів очікується із встановленням сухої жаркої погоди.

Личинки **хлібної жужелиці** та гусениці **озимої совки** доживлюються у посівах озимини, де за чисельності 0,3-1 екз. на кв.м пошкодили до 5% рослин. У південних областях Степу до 40% личинок жужелиці закінчили живлення, відмічено заляльковування гусениць озимої совки.

Пониження температурного режиму стримувало розвиток **клопа шкідливої черепашки.** Фітофаг перебуває здебільшого на поверхні підстилки у місцях зимівлі. В південних подекуди центральних областях у крайових смугах посівів озимини середня чисельність перезимувалого клопа становить 0,1-0,6 екз. на кв.м., якими пошкоджено до 3% рослин. Масовий переліт клопа шкідливої черепашки у посіви відбуватиметься за настання стійкого потепління (за середньодобової температури 16-17°С і вище протягом 3-4 днів).

Після повного переселення перезимувалого клопа у посіви за порогової (2 і більше екз. на кв.м) чисельності шкідника під час виходу озимих зернових у трубку проводять обробки посівів, передусім в осередках накопичення фітофага дозволеними до використання інсектицидами, що ефективно проти супутніх фітофагів зернових культур.

Скрізь на 5-54% обстежених площ ***озимих пшениці, ячменю, жита* борошнистою росою, септоріозом, гельмінтоспоріозом, кореневими гнилями,** подекуди **бурою листковою іржею, ринхоспоріозом** уражено 1-7, осередково до 13% рослин (септоріоз, кореневі гнилі – Житомирська, Київська, Миколаївська обл.).Оздоровлюють посіви під час виходу рослин у трубку за інтенсивності ураження плямистостями 1%, септоріозом листя 5% через обприскування відповідними фунгіцидами.Вибір препаратів здійснюється з огляду на спектр захисної дії їх та домінуючу хворобу.

Повсюди сходи ***гороху*** продовжують заселяти **бульбочкові довгоносики,** у південних та східних областях **південний сірий довгоносик** та **піщаний мідляк**. Ними в допороговій чисельності пошкоджено 1-4% рослин у слабкому ступені.

В ***багаторічних травах*** рослинами живляться **бульбочкові, великий люцерновий, конюшиновий**, інші **довгоносики, клопи.** Осередково в Житомирській області на ***люцерні*** відмічено розвиток **борошнистої роси** та **іржі** якими уражено від 7 до 20% рослин.

На 12-55% обстежених площ ***озимого ріпаку***, переважно з країв полів, **хрестоцвітими блішками** за середньої чисельності 0,4-2 екз. на кв.м пошкоджено 2-9% рослин у слабкому ступені. Пошкодження хрестоцвітими блішками впливають на фізіолого-біохімічні процеси у листках ріпаку. Жуки хрестоцвітих блішок найнебезпечнішими є, передусім, у південних областях для сходів озимого і ярого ріпаків (після відновлення вегетації озимого). Активність і шкідливість блішок збільшується у жарку посушливу погоду. Враховуючи те, що за температури понад 15°С у суху сонячну погоду цей шкідник за чисельності понад 5 особин на кв.м здатен повністю знищити сходи культури, захист сходів від них - важлива ланка у системі захисту ріпаку*.* За жаркої посушливої погоди на озимому і ярому ріпаках проти хрестоцвітих блішок (ЕПШ 3-5 екз. на кв.м) необхідно проводити обприскування рекомендованими інсектицидами.

Продовжується заселення посівів **ріпаковими квіткоїдом, прихованохоботниками, якими за чисельності 0,2-3 екз. на рослину пошкоджено 1-5, осередково в Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях до 14% рослин у слабкому ступені.** В господарствах Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської та Чернівецької областей відмічається заселення та шкідливість **білокрилки**, **піщаного мідляка**, **оленки волохатої**, **капустяної попелиці**. В Запорізькій та Одеській областях спостерігається літ **капустяної молі** та **біланів**. На **пероноспороз**, **альтернаріоз**, **фомоз**, **білу плямистість**, **дуплистість кореневої шийки**, **бактеріоз коренів** хворіє 1-6, макс. до 15% рослин у Житомирській, Київській, Кіровоградській та Черкаській областях. У господарствах Одеської області виявляли **циліндроспоріоз**, за ураження рослин 1-2%.

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 рекомендованими інсектицидами. До початку бутонізації рослин ріпаку надпорогову чисельність ріпакових листкоїда та пильщика (понад 3 екз. на кв.м), капустяних білана і совок (2 гусениці на кв.м) регулюють обробками дозволеними до використання препаратами.

У господарствах Полтавської області триває заселення площ ***цукрових буряків*** **звичайним буряковим довгоносиком**. На первинних господарях (калині, жасмині) осередково спостерігається відродження та живлення личинок **листкової бурякової попелиці**. Також відбувається вихід із місць зимівлі та живлення на рослинних рештках **бурякової крихітки**, лободових бур’янах – **бурякових блішок**, які з появою сходів буряків пошкоджуватимуть їх.

За високого ступеня загрозливої чисельності звичайного бурякового довгоносика (ЕПШ 0,2-0,3 екз. на кв.м) та прохолодної погоди, бурячища і прилеглі до них посіви буряків обкопують крайовими ловильними канавками. Цей захід рекомендовано провести до початку виходу довгоносиків з ґрунту.

Повсюди в ***садах*** шкодять садові **довгоносики (сірий бруньковий, яблуневий квіткоїд**), які заселили до 15% дерев та пошкодили 2-5% бруньок. У сім’ячкових садах у допороговій чисельності живляться **яблуневі попелиці, медяниці, плодові кліщі, листокрутки.** У Миколаївській області відмічається заселення **оленкою волохатою**. У Степу відмічено живлення гусениць **білана жилкуватого, золотогуза**.

У Закарпатській та Чернівецькій областях на сприйнятливих сортах ***яблуні*** виявлено початок ураження пагонів **борошнистою росою,** на ***персику*** - симптоми **кучерявості листків**. В Закарпатській, Житомирській, Миколаївській та Одеській областях відмічається ураження дерев абрикосу **моніліозом**. За утримання прохолодної вологої погоди вищезгадані хвороби набудуть масового розвитку. Плодові насадження до цвітіння (зерняткові) та після цвітіння (кісточкові) проти шкідників і хвороб обприскують сумішами дозволених інсектицидів та фунгіцидів.

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 **20.04.2023** року захист сільськогосподарських культур від шкідників, хвороби і бур’янів проведений на площі понад – 1 млн.га, з них:

 оброблено від бур’янів – 296,1 тис.га.

 оброблено від хвороби – 202,7 тис.га.

 оброблено від шкідників – 507,8 тис.га.