Фітосанітарний стан

сільськогосподарських рослин

14 серпня 2025 року

Тепла, жарка майже без опадів погода, яка спостерігалася протягом звітного періоду, негативно вплинула на ріст і розвиток кукурудзи, соняшника, інших просапних культур. Подекуди погодні умови негативно вплинули на розвиток та поширення гідрофільних фітофагів, хвороб у посівах сільськогосподарських культур.

У посівах ***зернової кукурудзи***, повсюди на 7-42% обстежених площ, 2-7, осередково до 10% (Волинська, Івано-Франківська, Миколаївська обл.) рослин та 0,5-5% качанів заселено та пошкоджено гусеницями **стеблового** (**кукурудзяного**) **метелика** та 1-5% качанів гусеницями **бавовникової совки**. **Злакові попелиці** заселили і пошкодили 2-10, в осередках до 20% рослин. Скрізь у посівах культури **гельмінтоспоріоз** в середньому уразив1-8, макс. 10-20% (Миколаївська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська обл.) рослин, **пухирчаста сажка –** 1-4% рослин, 2-4% качанів, **летуча –** 1-2% рослин та качанів. **Бактеріоз** качанів мав прояв на 2-3% рослин (Дніпропетровська обл.). **Фузаріоз качанів** відмічали в Миколаївський, Одеській областях, з ураженням 4-8% рослин, 3-5% качанів. Ураження спостерігається на качанах кукурудзи, які були пошкодженні гусеницями листогризучих совок, стеблового і лучного метеликів.

На стерні та падалиці ***озимої пшениці*** відмічається вихід імаго **хлібного туруна** з літньої діапаузи та яйцекладка. Шкідникомзаселено 3-8% площ за чисельності імаго 0,3-1 екз. на кв.м, яйцекладок – 0,2 шт. на кв.м. Також на падалиці спостерігається початок льоту **злакових мух**, якими заселено 5% площі за чисельності 2-3 екз. на 100 п.с. Видовий склад: шведська – 98%, гессенська – 2%. **Клоп шкідлива черепашка** зосереджена біля лісосмуг, де фітофага виявляли у чисельності 0,2-2 екз. на кв.м (Дніпропетровська, Одеська, Полтавська обл.). Шкідник знаходиться в доброму фізіологічному стані. Статеве співвідношення: 50% самиці (110-116 мг), 50% самці (106-112 мг).

У посівах ***сої*** триває розвиток **павутинного кліща**, **попелиці**, **клопів**, **трипсів**, якими пошкоджено 3-14% рослин. Гусеницями **листогризучих совок** (**бавовникова**, **совка-гамма**), **акацієвої вогнівки**, **чортополохівки** пошкоджено 2-9% рослин. Повсюди **аскохітозом**, **церкоспорозом**, **пероноспорозом**, **борошнистою росою**, **бактеріальним опіком**, **септоріозом**, **антракнозом**, **альтернаріозом**, **жовтою мозаїкою** охоплено2-15% рослин у слабкому ступені. **Комплекс шкідників** (**довгоносики**, **листкоїди**, **попелиці**, **клопи**, **насіннєїди**, гусениці **лучного метелика**) продовжують пошкоджувати посіви ***багаторічних бобових трав****.*

На 2-45% обстежених площ ***соняшнику***, 3-19% рослинхворіють на **пероноспороз**, **альтернаріоз**, **гнилі**, **септоріоз**, **фомопсис**, **іржу**, **вертицильозне в’янення**. Більш інтенсивнішого поширення набув **фомоз**,яким уражено 2-10, у вогнищах до 20% рослин (Миколаївська, Одеська, Сумська обл.). У Запорізькій області на 1-3% рослин паразитує **соняшниковий вовчок** у чисельності 4-8 шт. на корінь.

Посіви культури продовжує заселяти **геліхризова попелиця**, якою пошкоджено 2-12, в осередках до 22% рослин (Сумська, Харківська, Херсонська обл.). Подекуди розвиваються **клопи**, **трипси**, **цикадки**, гусениці **совки-гамма**, **бавовникової**, **лучного метелика**, **саранові**. Дозріваюче насіння соняшнику пошкоджують гусениці **соняшникової вогнівки**, які за середньої чисельності 1-3 екз. на кошик пошкодили 4-15% рослин у господарствах Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської областей.

У посівах ***цукрових буряків*** триває шкідливість **бурякової листкової попелиці**, гусениць **совки-гамми**, личинок **бурякової мінуючої мухи**, якими пошкоджено 2-5% рослин. Ураженість буряків **церкоспорозом**, **фомозом**, **рамуляріозом**, **пероноспорозом**, **борошнистою росою**, **вірусною жовтяницею** сягає 2-14% рослин (Волинська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська обл.) за незначного розвитку. Осередково у господарствах Вінницької та Тернопільської областей 0,5-2% коренеплодів хворіють на **хвостову** та **кореневі гнилі**, **паршу**, **дуплистість**.

На посадках ***картоплі***, ***томатів***, пізніх строків достигання, осередково відмічають ураження рослин **макроспоріозом**, **альтернаріозом** та **фітофторозом**, на ***огірках*** - розвиток **антракнозу**, **пероноспорозу**. На ***капусті***  шкодять гусениці **капустяних молі**, **совки**, **ріпакового білана**, подекуди **попелиці**, **білокрилка**.

У ***плодових*** насадженнях, на деревах пізніх сортів дозрівання, триває розвиток та шкідливість **яблуневої плодожерки**, **плодових кліщів**, **зеленої яблуневої попелиці**; плоди уражені **паршею**, **плодовою гниллю**.

Вплантаціях ***винограду*** дозріваючомуврожаю завдають шкоди **виноградний зудень**, **звичайний павутинний кліщ**, гусениці **гронової листокрутки**. Протягом звітного періоду відбувався подальший розвиток хвороб на винограді. **Мілдью** на молодому прирості та гронах уражено 2-16% кущів, 3-5% листків. **Оїдіумом**, оесерково на європейських сортах винограду, уражено 2-12% кущів, 2-3% листків, 3-5% грон. Захищають плодові та виноградні насадження з урахуванням «періоду очікування».

В ареалі розвитку **саранових** (стадні, нестадні види) у неугіддях, біля зрошувальних каналів, у заплавах річок відмічається живлення нестадних видів саранових у чисельності 0,2-6 екз. на кв.м та поодинокі екземпляри італійського пруса. Триває їхнє доживлення, спарювання та відкладання яєць. Подекуди відмічається живлення личинок саранових по краю поля соняшнику, кукурудзи, сої, багаторічних трав у середній чисельності 0,5-2 екз. на кв.м, де ними пошкоджено 1-2% рослин. Захисні заходи проти саранових необхідно проводити за чисельності шкідника, що перевищує економічний поріг шкідливості.

Повсюди на стерні ***зернових колосових*** культур спостерігається живлення **мишоподібних гризунів** у чисельності 0,5-2,3, макс. 5 колоній на га, а також міграція їх у посіви ***овочевих***та ***просапних*** культур. Зважаючи на наявність кормової бази, за оптимальних агрокліматичних умов розвитку, передбачається зростання популяції гризунів у вищевказаних стаціях та на падалиці озимих зернових та просапних культур.

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 14.08. 2025 року захист сільськогосподарських культур від шкідливих організмів проведений на площі – 36 млн 441 тис. га, з них оброблено від:

бур’янів – 16 млн 700 тис. га;

хвороб – 8 млн 900 тис. га;

шкідників – 9 млн 700 тис. га.

Крім того, біологічний метод захисту рослин використаний на площі – 998 тис.га та проведена десикація на площі – 143 тис.га.