Фітосанітарний стан

сільськогосподарських рослин

28 серпня 2025 року

Скрізь у посівах зернової ***кукурудзи*** продовжується розвиток та шкідливість гусениць **стеблового (кукурудзяного) метелика**. Гусениці фітофага за чисельності 1-2, осередково 3 екз. на рослину пошкодили 2-12% рослин та 1-8% качанів. Також в Степу, Лісостепу живляться гусениці **бавовникової** **совки**, які за чисельності 1-2 екз. на рослину пошкодили 1-5, осередково до 15% качанів в господарствах Черкаської області у слабкому та середньому ступенях. На посівах пізніших строків достигання виявляють **злакових попелиць**, поодиноких **хлібних блішок**, які помітної шкоди не завдають. **Гельмінтоспоріозом** охоплено 3-10%, макс. до 20% рослин. **Пухирчастою сажкою** 2-7%, **летючою** 1-3% рослин. В осередках Дніпропетровської, Київської Кіровоградської, Полтавської, та інших областей виявлено **фузаріоз** та **бактеріоз,** якими уражено 1-2, макс. 11% качанів (фузаріоз) на зрошувальних полях. Хвороби уразили лише ті качани, які пошкодили гусениці **бавовникової совки** та **стеблового метелика**.

На падалиці колосових культур у Вінницькій, Одеській областях розвиваються та живляться **злакові мухи, цикадки,** інші фітофаги, які надалі за появи сходів ***озимих зернових*** завдаватимуть шкоди посівам. Відмічено ураження падалиці **борошнистою росою, септоріозом**, **листковою іржею**. За достатніх тепла та вологи можливі осередки значних пошкоджень рослин, де виникатиме необхідність в крайових або суцільних обробках інсектицидами.

У Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Херсонській областях на полях після стерньових попередників триває вихід з ґрунту жуків **хлібної жужелиці,** розпочалося їх парування.Заселено 10% площ за середньої чисельності 0,2-2 екз. на кв.м. **Клоп шкідлива черепашка** перебуває у лісосмугах за середньої чисельності 0,2 -2екз. на кв.м. Фітофагом заселено 21- 35% обстежених лісосмуг.

На сходах ***озимого ріпаку*** Вінницької, Рівненської, Чернівецької областей відмічається заселення та пошкодження посівів **хрестоцвітими блішками**, які за щільності 0,2-1 екз. на кв.м пошкодили 1-7% рослин у слабкому ступені. Фітофагів виявляють у прикрайових смугах полів. Також спостерігають незначне пошкодження рослин личинками **ріпакового пильщика**, гусінню **капустяної молі**, **совок** (**озима**, **оклична**). За наявності 3-5 блішок на кв.м, за теплої сонячної погоди, рослини озимого ріпаку рекомендовано захищати дозволеними до використання інсектицидами.

Рослини ***соняшнику***, передусім пізніх строків дозрівання, продовжують хворіти на **фомоз**, яким уражено 2-10, у вогнищах до 20% рослин (Волинська, Одеська, Тернопільська, Чернігівська обл.). **Альтернаріоз** відмічали на 4-10, на полях Одеської області 28% рослин. **Септоріоз** мав прояв на 1-8, макс. 9-26% рослин Волинської, Київської, Чернігівської областей. 3-12% рослин хворіють на **пероноспороз**, **іржу**, подекуди **фомопсис** (Кіровоградська, Одеська обл.). На 1-16% кошиків та стебел поширення мають **біла** та **сіра гнилі**. **Соняшниковий вовчок** уразив 1-3% рослин за чисельності 4-8 штук на корінь (Запорізька обл.). Повсюди рослинам соняшнику продовжують завдавати шкоди **геліхризова попелиця**, подекуди гусениці **совок бавовникової**, **гамми**, **капустяної**, **лучного метелика**. У Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Черкаській областях **соняшниковою вогнівкою** заселено та пошкоджено 2-7% рослин.

За високої вологозабезпеченості (ГТК>1,5) і вологості насіння соняшнику 25-30% проводять десикацію посівів дозволеними до використання десикантами з обов’язковим дотриманням регламентів та санітарних вимог. Використання десикантів на соняшнику є незамінним для рівномірного дозрівання, зупинки будь-яких проявів захворювань і знищення бур'янів на полі, це значно полегшує збирання, підвищує якість врожаю та знижує втрати на 30-50%. Оптимальний період обробки - початок побуріння кошиків і повна стиглість.

Рослини ***цукрових буряків*** на незібраних плантаціях продовжують хворіти на **церкоспороз**, **фомоз**, **борошнисту росу**, **пероноспороз**, **вірусну** **жовтяницю** (уражено 1-8, макс. церкоспорозом – 10-20% рослин у Волинській, Київській, Рівненській, Тернопільській обл.). У господарствах Вінницької, Тернопільської областей на 1-6% коренеплодів відмічають ураження **паршею**, **хвостовою** та **кореневими гниллями**. Подекуди шкодять гусениці **підгризаючих** та **листогризучих совок**, **бурякова листкова попелиці**, **мінуюча муха**. У господарствах Київської області на 0,5-1% коренів відмічають початок заселення коренеплодів **буряковою кореневою попелицею**.

В ***яблуневих*** садах триває живлення **яблуневої плодожерки** другого покоління, гусінню якої пошкоджено 3-15% плодів. Серед **сисних** шкідників повсюди шкодять **кліщі**, **попелиці**. Із хвороб продовжується розвиток **борошнистої роси**, **парші**, **плодової гнилі**, уражено 3-21% дерев, 3-17% листків, 2-9% плодів.

У плантаціях ***виноградників*** Закарпатської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, дозріваючомуврожаю продовжують завдавати шкоди гусениці **гронової листокрутки**, які пошкодили 1-5% кущів у слабкому ступені. З хвороб відмічають **мілдью**, **оїдіум**, **сіру гниль**, які мали прояв на 3-5% кущів, 2-10% листків та грон європейських сортів винограду. Хімічний захист насаджень обмежений через збирання врожаю.

Гусениці **підгризаючих совок** (ІІ-V віку) осередково відмічають на полях під ***озимину***, на ***просапних*** культурах, де ними за чисельності 0,5-2 екз. на кв.м пошкоджено 1-6% рослин. Продовжується літ метеликів та відкладання ними яєць.

**Лучний метелик.** У степових, подекуди лісостепових областях на просапних культурах, неугіддях закінчується харчування поодиноких гусениць шкідника другого покоління. У Дніпропетровській, Херсонській областях відмічено початок льоту метеликів третьої генерації. У разі настання більш сприятливих погодних умов (у першу чергу наявність опадів та вологість повітря вище 75%) харчування шкідника може спостерігатись на багаторічних травах та баштанних культурах, що межують з містами резервації.

**Саранові** окрилились, паруються, відкладають яйця та слабко пошкоджують різноманітні рослин. На неугіддях, неорних землях, балках, пасовищах середня чисельність нестадних видів саранових становить 0,5 макс. 5-7 (Дніпропетровська, Миколаївська та Харківська обл.) екз. на кв.м, італійського пруса 0,5-1 екз. на кв.м. Спостереження за розвитком та розповсюдженням шкідника триває.

У Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Одеській та Тернопільській областях триває заселення площ з-під ***зернових***, ***багаторічних трав***, ***неугідь***, ***просапних*** та ***овочевих*** культур **мишоподібними гризунами**, чисельність гризунів становить 0,5-2, макс. 3-4 жилих колоній на гектарі з 1-4 жилими норами в кожній. Повсюди у пошуках зеленого соковитого корму триває міграція гризунів на падалицю озимих зернових. В подальшому чисельність та шкідливість гризунів у посівах озимих культур зростатиме.

Першочерговими заходами в обмеженні чисельності мишоподібних гризунів є профілактичні заходи: знищення бур’янів, зменшення втрат урожаю при збиранні, своєчасна зяблева оранка, що позбавить гризунів кормової бази та надійного сховища, контроль за розвитком та регулювання чисельності цих шкідників у місцях резервацій з метою недопущення їх розселення на посіви сільськогосподарських 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 **28.08. 2025** року захист сільськогосподарських культур від шкідливих організмів проведений на площі – 36 млн 740 тис. га з них оброблено від:

бур’янів – 16 млн 790 тис. га;

хвороб – 9 млн га;

шкідників – 9 млн 780 тис. га.

Крім того, біологічний метод захисту рослин використаний на площі – 1 млн га., десикація на площі – 170 тис.га.