Фітосанітарний стан

сільськогосподарських рослин

18 вересня 2025 року

На 6-50% площ посівів ***озимого ріпаку*** розвиваються **хрестоцвіті блішки** у середній чисельності 0,5-3, макс. 5 екз. на кв. м, які пошкодили 1-9% рослин у слабкому і середньому ступенях. Подекуди відмічається шкідливість **білокрилки**, гусениць **капустяної молі**, **ріпакового пильщика** та **біланів**, чисельність яких не перевищує економічного порогу шкодочинності. Ними пошкоджено 1-4% рослин. Розвиток **фомозу**, **пероноспорозу, білої плямистості** відмічали на 1-3% рослин (Тернопільська, Полтавська обл.).

Озимий ріпак за наявності 3-5 блішок на кв.м, за теплої сонячної погоди захищають препаратами на основі діючих речовинциперметрину, дельтаметріну, тіаклоприду, хлорпірифосу. За появи симптомів борошнистої роси, альтернаріозу, сірої гнилі, фомозу рослини обробляють дозволеними фунгіцидами.

На падалиці зернових, злакових бур’янах триває живлення **хлібної жужелиці** (0,2-1, макс. 2 екз. на кв.м),жуки паруються та відкладають яйця, в Одеській області відмічається початок відродження личинок шкідника, середня чисельність – 0,2-0,3 екз. на кв.м . Погодні умови не сприяють розвитку фітофага, відсутність опадів та низька вологість ґрунту погіршують життєдіяльність жужелиці. Також на падалиці зернових культур, розвиваються **шведські**, **гессенська,** інші **злакові мухи**, **цикадки, попелиці**, із хвороб проявились - **борошниста роса, септоріоз, гельмінтоспоріоз**, які є джерелом інфекції для посівів озимих зернових під урожай 2026 року.

Обмеження чисельності й шкідливості хлібного туруна, **підгризаючих совок**, інших **ґрунтових** фітофагів досягається поєднанням організаційно-господарських, агротехнічних та хімічних заходів.

На більшості площ ***кукурудзи*** 2-20% рослин, 3-10% качанів пошкоджені гусеницями **стеблового (кукурудзяного) метелика**.Гусениці шкідника закінчують живлення та опускаються на зимівлю у нижню частину стебла рослини. Гусениці другої генерації стеблового метелика розвиваються на диких товстостеблих рослинах. У Степу та Лісостепу на качанах кукурудзи пізнього посіву доживлюються гусениці **бавовникової совки**.

**Пухирчасту** та **летючу сажки** виявляли на 2-5% рослин. **Фузаріозом**  уражено 1-6% (Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська Одеська, Полтавська обл.) качанів. **Бактеріозом** охоплено 1-4% (Дніпропетровська, Черкаська обл.) качанів кукурудзи.

Низький зріз стебла при збиранні, подрібнення і заорювання післязбиральних решток кукурудзи знизить зимуючий запас шкідників і збудників хвороб. Для зменшення ураження качанів фузаріозом та іншими пліснявими грибами рекомендується збирання урожаювстислі строки, уникання механічного травмування зерна та підсушування його до вологості не вище 16%.

Рослини ***цукрових буряків*** продовжують хворіти на **церкоспороз**, **фомоз**, **пероноспороз**, **вірусну жовтяницю**, де ураження рослин складає 5-10, макс. 12-26% (Вінницька, Рівненська, Тернопільська, Черкаська обл.) на 36-62% обстежених площ. Подекуди коренеплоди уражені **фузаріозною**, **хвостовою, сухою, бурою, фузаріозною гнилями**, **звичайною та поясковою паршею**, **дуплистістю** (1-7%).

На незібраних посівах ***соняшнику*** мають поширення хвороби кошика. **Сірою** та **білою гнилями** уражено 2-9% кошиків із розвитком хвороби 1-2%. Переважно на листках верхнього ярусу, виявлено **фомоз**, **септоріоз**, **іржу**, якими уражено 3-15% рослин. На 12-40% обстежених площ триває живлення **попелиць**, де ними заселено 2-12% рослин. Осередково до 10% рослин заселені та пошкоджені гусеницями **бавовникової совки** та **соняшникової вогнівки**.

5-18% рослин ***капусти*** пізніх сортів пошкоджують гусениці **біланів**, **капустяної совки**, **капустяної молі**, **попелиці** та інші фітофаги. **Судинний** та **слизовий бактеріози**, **фомоз** відмічені в усіх зонах вирощування культури на 3-18% рослин.

При обстежені пізніх сортів ***яблуні*** виявлені гусениці **яблуневої плодожерки, кліщі, попелиці**, поодинокі гусениці **білана жилкуватого** та **золотогуза**, **молі**. Плодові насадження уражені **паршею, плодовою гниллю**. На черешні, вишні виявляли **кокомікоз** і **клястероспоріоз**, сливі – **полістігмоз**.

**Мишоподібні гризуни** за чисельності 0,5-2, макс. 4-6 жилих колонії на гектар (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Полтавська обл.) продовжують зосереджуватися в місцях резервацій (неорні землі, неугіддя, лісосмуги, сади, пасовища) та на полях після соняшнику, овочевих культур та багаторічних травах. Відмічається міграція гризунів у посіви ***озимого ріпаку*** у чисельності 0,5-2 колоній на гектар (Рівненська, Тернопільська, Хмельницька обл.). Надалі загроза пошкодження озимих культур та багаторічних трав і насаджень зберігатиметься повсюди.У зниженні чисельності мишоподібних гризунів, зокрема полівок, важливу роль відіграє система запобіжних заходів. Знешкодження в першу чергу досягається вчасною та якісною зяблевою оранкою, яка руйнує нори і знищує кормову базу, при цьому гине або травмується третина дорослих і всі молоді особини гризунів. Наявність 3-5 і більше жилих колоній на гектарі посіву свідчить про загрозу суттєвих пошкоджень рослин та необхідність захисту шляхом застосування родентицидів.

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 **18.09.2025** року захист сільськогосподарських культур від шкідливих організмів проведений на площі – 37 млн 9 тис. га з них оброблено від:

бур’янів – 17,1 млн га;

хвороб – 9 млн 400 тис га;

шкідників – 10,1 млн гектарів.

Крім того, біологічний метод захисту рослин використаний на площі – 1 млн га, та проведена десикація на площі – 368 тис. гектарів.