Фітосанітарний стан

сільськогосподарських рослин

24 липня 2025 року

Агрокліматичні умови (дощі та помірні температури повітря) сприяли розвитку і поширенню хвороб на сільськогосподарських культурах. У посівах ***озимих*** і ***ярих зернових*** на незібраних площах розвитку набули хвороби колоса. **Фузаріоз** **колоса** виявлено на 3-22% площ 0,3-11% колосків в осередках Волинської, Київської, Рівненської, Тернопільської областей. **Септоріоз** **колоса** – 7-20% площ, 0,4-4, макс. до 8% колосків (Тернопільська, Хмельницька обл.). У Хмельницькій області на 1,5-3% колосся виявляли **борошнисту росу**. **Альтернаріозом колоса** уражено 2,6-4% колосків (Полтавська, Хмельницька обл.). **Оливковою плісенню** уражено 2-16% колосків ***пшениці*** в осередках Волинської, Закарпатської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької областей. **Летучу** **сажку** виявлено на 0,5% колосків ***ячменю*** у Житомирській області. В західних областях на 2-5% рослин має місце **білоколосість**. На ***ячмені*** розвивається **гельмінтоспоріоз** (4-24% рослин – Житомирська, Тернопільська, Хмельницька обл.), **бура**, **сітчаста**, інші **плямистості**. 2-14% рослин зернових охоплено **бурою листковою іржею**. В Закарпатській області на 8-18% рослин ***вівса*** виявлено **червоно-буру плямистість**, **оливкову плісняву -** Волинська область.

Для збереження якості зерна варто провести першочергове збирання уражених хлібів прямим комбайнуванням та очищення й просушування зерна до вологості не вище 14%. Надалі обов’язково зробити фітоекспертизу насіння та за переважаючих збудників хвороб прийняти рішення щодо вибору протруйника і своєчасно оздоровити посівний матеріал.

**Клоп шкідлива черепашка**, в Степу, Лісостепу, подекуди Поліссі дохарчовуюється в посівах ***зернових*** колосових культур. Середня чисельність шкідника на незібраних посівах ***зернових колосових*** культур складає 0,1-1 екз. на кв.м. В Одеській, Полтавській, Херсонській областях відмічається окрилення 60-95% клопів, які переселяються в місця зимівлі. Разом з тим, у колосках ***озимої пшениці***, ***жита***, ***ячменю*** продовжують живлення **хлібні жуки** (0,5-2 екз. на кв.м), частина імаго перелітає до злакових бур’янів, **жужелиця** (0,3-1 екз. на кв.м) фітофагами заселено 5% рослин на 9-28% площ, **пшеничний трипс**, якийживиться на 6-22% рослинта **злакова попелиця** (7-19% рослин),яка за огрубіння рослин закінчує свій розвиток.

У посівах ***кукурудзи*** продовжують розвиватися **хлібні** **блішки**, **попелиці**, **п’явиці**, **павутинний кліщ**, якими пошкоджено 1-23% рослин. Продовжується поодинокий літ **стеблового (кукурудзяного) метелика**, відкладання ним яєць (яйцекладка 9-16 яєць) та відродження гусениць (0,7-3 екз. на рослину). Шкідником пошкоджено 1-5% рослин на заселених 3-20% площ культури. Гусеницями **бавовникової совки** на 2-20% обстежених площ кукурудзи пошкоджено 1-10% рослин за чисельності 0,6-2 гусениці на кожну. У посівах кукурудзи Вінницької, Київської, Миколаївської, Рівненської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей триває незначне поширення **гельмінтоспоріозу** (уражено 2-10% рослин), осередково у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях – **пухирчастої** та **летучої** (Одеська обл.) **сажки.** Проти стеблового кукурудзяного метелика трихограму випускають у два строки: на початку та в період масового відкладання яєць шкідником. Норма за першого випуску – 30-50 тис. самиць на 1 га, за другого – залежно від кількості яйцекладок на 100 рослин; до трьох кладок -50 тис., 3-5 - 100 тис., 6-8 – 150 тис., понад 8 – 200 тис. самиць на 1 га. Якщо літ кукурудзяного метелика й бавовникової совки розтягнутий, доцільно випускати трихограму не менше 3-х разів з інтервалом у 5-6 діб. За наявності понад 18% рослин з яйцекладками або 6-8% рослин з гусеницями стеблового метелика та бавовникової совки І-ІІ віків посіви обприскують дозволеними до використання інсектицидами.

Відростаючі ***багаторічні трави*** заселяють **клопи, совки, бульбочкові довгоносики, попелиці.**

Повсюди у посівах ***сої*** спостерігається ураження 2-14% рослин **аскохітозом, пероноспорозом, септоріозом**, **церкоспорозом**, **фузаріозом**, **борошнистою росою**. **Бактеріальним опіком** охоплено 1-7% рослин (Вінницька, Рівненська, Тернопільська обл.).На 1-8% рослин розвиваються та шкодять **попелиці**, **трипси**, **павутинний кліщ**, **клопи**. 2-5% рослин пошкоджено **акацієвою вогнівкою, листогризучими совками**.

У посівах ***цукрових буряків*** триває живлення **листкової бурякової попелиці**, **мінуючих мух**, **щитоносок**. Ними заселено та пошкоджено 3-12% рослин. Подекуди шкодять гусениці **листогризучих** і **підгризаючих совок**. У Вінницькій, Київської, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській областях за вищевказаних погодних умов на 1-6% рослин обліковують захворювання на **церкоспороз**, **фомоз**, **рамуляріоз**. У Вінницькій області на 0,5% коренеплодів виявляли **хвостову гниль**. За появи окремих плям церкоспорозу на 3-5% рослин посіви захищають дозволеними до використання інсектицидами.

На 10-29% обстежених площ ***соняшника*** продовжується розвиток та поширення **геліхризової попелиці**, якою заселено 3-14% рослин на 15-42% обстежених площ. Регулювання чисельності шкідника проходить частково завдяки ентомофагам, співвідношення яких становить шкідник:ентомофаг 1:30-35. Подекуди відмічається шкідливість **клопів**, **трипсів**, **кліщів**. Ними в середньому пошкоджено 4-6, осередково до 15% рослин. У господарствах Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Одеської, Херсонської областей на рослинах живляться гусениці **соняшникової вогнівки***,* **бавовникової** та інших **листогризучих совок**, подекуди **лучного метелика**. З хвороб відмічають розвиток **фомозу**, **пероноспорозу**, **септоріозу**, **борошнистої роси**, **білої гнилі**, **фомопсису**, **іржі**, де ураженість рослин становить 2-8, в осередках 10-18% (Волинська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Рівненська обл.).

Повсюди в плантаціях пізніх строків дозрівання ***картоплі*** триває розвиток та живлення імаго та личинок **колорадського жука** літнього покоління, чисельність яких перевищує ЕПШ.

На площах середньо та пізньостиглих сортів ***капусти*** виявляють комплекс фітофагів (гусениці **листогризучих совок**, **біланів**, **молей**, **блішки**, **попелиця**), які продовжують свій розвиток на 3-5% рослин. Триває активне живлення **білокрилки**, якою заселено в середньому до 17% рослин. **Бактеріози** (**слизистий**, **судинний**) уразили 2-12% рослин, подекуди виявляються ознаки **фомозу**, **пероноспороз**у. Погодні умови (дощі, різке коливання температур), передусім в Лісостепу та Поліссі, сприяли ураженню та розвитку **фітофторозу**, **альтернаріозу** на картоплі (уражено 5-10, макс. до 17% рослин). На 2-12% рослин ***томатів*** виявлено **альтернаріоз**, **скручування листя**, **верхівкову гниль**. Ураження рослин ***цибулі*** **пероноспорозом** спостерігається у переважній більшості областей. На огірках розвитку та поширення набув **пероноспороз**.

У ***садах*** плоди ***зерняткових*** та ***кісточкових*** порід пошкоджують гусениці **яблуневої плодожерки** (до 20% плодів), **сливової плодожерки** (7-13%). Також продовжують шкодити сисні шкідники: **попелиці**, **кліщі** (пошкоджено до 18% листків). Триває розвиток **яблуневої плодожерки** ІІ-го покоління. Плодові насадження хворіють на **паршу, борошнисту росу**, **плодову гниль**, **кокомікоз**, **клястероспоріоз**.

У ***виноградниках*** триває розвиток та поширення **мільдью, оїдіуму, чорної гнилі** (уражено до 10% кущів, листків та грон).Відмічається шкідливість **кліщів** (**павутинні, зудень**), триває літ **гронової листокрутки** другого покоління. Захист насаджень проводять за рекомендаціями дозволеними препаратами.

У Степу та Лісостепу триває літ **лучного метелика** інтенсивністю 1-6 екз. на 10 кроків. Гусениці першого покоління за чисельністю 0,2-3 екз. на кв.м пошкодили 1-5% рослин ***кукурудзи, соняшнику, багаторічних трав***. Скрізь в агроценозах триває літ метеликів **підгризаючих (озима, оклична)** та **листогризучих** (**гамма, С-чорне, капустяна, люцернова, бавовникова,** ін.) **совок**, гусеницями яких пошкоджено 1-15% ***сої, цукрових буряків***, ***соняшнику***, ***кукурудзи*** та ***овочів*** у слабкому та середньому ступенях

Повсюди на ***неугіддях, луках, узбіччях доріг*** триває розвиток личинок **саранових** **стадних** та **нестадних** видів, які перебувають у II-V віках. Чисельність личинок нестадних видів становить 0,3-5 екз. на кв.м. Стадні види (**італійський прус** та **мароканська сарана**) у чисельності 0,5-2 екз. на кв.м відмічаються в Одеській, Херсонській областях.

На території Кушугумскьої територіальної громади Запорізького району Запорізької області встановлено зменшення активності та чисельності шкідника (7-10 екз. на кв.м), також спостерігається міграція скупчень саранових в південно-східному напрямку (в бік лінії бойового зіткнення). Виходу саранових за межі прибережної смуги плавневої зони в межах населених пунктів Кушугумської громади не спостерігається.

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 24.07.2025 року захист сільськогосподарських культур від шкідливих організмів проведений на площі – 34 млн 820 тис. га з них оброблено від:

бур’янів – 16 млн 500 тис. га;

хвороб – 8 млн 300 тис. га;

шкідників – 9 млн 100 тис. га.

Крім того, біологічний метод захисту рослин використаний на площі – 920 тис. га.