**Новини агропромислового комплексу**

**Житомирського району**

Загальновідомо, що в аграріїв, в порівнянні з іншими є розбіжності із датами початку і закінчення «нових» років. І, що вони – аграрії, святкують в рік по 2 «нових» роки.

В них, що «новий», а що «старий» роки майже ніколи не мають, а ні початку, а ні кінця.

Щойно, пару тижнів тому, ними завершено збирання ранніх зернових і зернобобових, як відразу ж розпочали дискувати, орати і т.п., для сівби озимих технічних і зернових урожаю 2020 року.

Нехай їм Бог в цьому і допомагає. У вкрай необхідному, важливому і примхливому часто-густо бізнесі.

Врожай ранніх зернових і зернобобових цього року є хорошим і не менш вагомим в порівнянні до минулого 2018 року.

За попередніми підрахунками керівників агроформувань , він є в межах 35 тис.тонн.. Середня врожайність на 4 цнт або 12,5% є вищою проти минулорічної і становить 45 цнт/га. Більше того, якщо врожай ранніх зернових у 2018 році було зібрано із 9 тис.га, то нинішній із 8,3 тис.га. що на 700 га або 7,8 % менше .

В асортиментному відношенні, найбільша питома вага у нинішньому врожаї належить озимій пшениці – 70,6 % або 24,7 тис.тонн. Це, лише на 300 тонн більше рівня минулого року (24,4тис.тонн).

Майже 5 тис.тонн зібрано озимого ячменю при урожайності у 48 цнт/га. Така продуктивність є більшою на 5,7 цнт проти минулорічної.

 Прикро, але і в цьому році не вживаються органами влади всіх без винятку рівнів заходи по фінансовому дотуванні виробництва озимого жита, яке по своїй природі, поки що не може забезпечити урожайність подібної до урожайності пшениці. Однак, житня мука це незамінний інградієнт при випічці хліба, а фінансове дотування у нарощенні обсягів виробництва жита запобігало б виникненні дефіциту житньої муки.

Окрім цього, таке фінансове сприяння гарантувало б поліським аграріям фінансову стабільність і впевненість у виборі діяльності.

Не було б передумов ховати від прикрості очі на час почутого: «В Україні є дефіцит житньої муки». Такий стан є не лише прикрим, а й ганебним.

Однак, маємо те, що маємо. І ось наслідки. Врожай жита із посіяних у цьому році 43 га становить 108 тонн.

Позор. Так. Але не аграріям – безпосереднім виробникам с/г продукції.

Із-за зменшеної на 300 га проти минулорічної (2,3 тис.тонн) посівної площі озимого ріпаку його нинішній врожай є дещо меншим. Всього 5,6 тис.тонн проти 7 тис.тонн 2018 року.

Слід визнати, що і в цьому році підтвердження набув добре відомий факт підходу саме до збирання ріпаку. – Слід зробити все належне щоб зібрати вирощений врожай якнайшвидше.

Його втрати при перезріванні надто великі і фінансово болючі.

Декілька років тому, керівники господарств району засівали до 1,2-1,3 тис.га гречкою. Її цінність необмежена з будь-якої точки зоре але ринковий ціновий грабіжницький безлад спричинив до того , що уже 2 рік її посівна площа не є більшою 250-300 га. Власникам бджолиних сімей (пасік) не варто гніватися щодо цього. Будь-яка діяльність мусить мати хоча б оптимальну окупність і добре все це розуміючи керівники господарств ведуть свій агро бізнес не порушуючи існуючих правил ведення саме так.

Нинішні загальні посівні площі у с/г підприємств і фермерських господарствах району можуть бути більшими 35 тис.га. Проти минулого року такий стан є більшим майже на 4,5-5,0 тис.га або 14,6%.

В силу цьогорічних ринкових умов і не тільки, керівниками господарств була приділена належна увага саме високорентабельним культурам, зокрема і кукурудзі на зерно, площа якої більша 7 тис.га. Це майже на 32,7% або 1,8 тис.га більше проти минулих і минулого років. Щодо сої та соняшнику, то вже не один рік поспіль їх посівні площі є в межах 5,5-6,2 тис.га. Види на врожай цих пізніших за строками дозрівання і збирання культур вражають і надихають своєю красотою та силою, яка міститься в їх поки що біологічних врожаях.

Щодо лідерів цьогорічного врожаю ранніх зернових, то вони всім добре відомі. Звісно, що насамперед це трудовий колектив СТОВ «Ліщинське» на чолі з його директором Мазуром Олегом Володимировичем і не по роках талановитим менеджером рослинницької галузі Харчуком Олегом Павловичем.

Їх, нинішній врожай ранніх зернових і зернобобових становить більше 8,8 тис.тонн або 25,1% до загально районного врожаю. Кожен гектар віддячив його трударям середньою врожайністю в межах 7 тонн.

Більше 3 тис.тонн ранніх зернових зібрано у ПП «Миролюбівське», де керівником є Швець Володимир Іванович, що не один десяток років забезпечує стратегію розвитку господарства пліч-о-пліч із Олександром Анатолійовичем Петелюком.

Слід в цьому році визнати і результати праці трудового колективу ТОВ «Кострогор» на чолі з його директором Олексієм Леонідовичем Панченком. На орендованих поліських землях бувших членів КСП Василівської сільської ради в цьому році зібрано з 522 га більше 2,5 тис.тонн зернових. Урожайність з 1 га є в межах 49 цнт.

Розраховуючи, а як інакше, саме на Божу прихильність, є надія, що нинішній, приємно вражаючий і сильний фізичний стан с/г культур з пізнішими строками дозрівання цього річ буде зібрано вчасно і не меншим від врожаю 2018 року.

Наостанок, є побажання власникам с/г угідь, які вони передали для орендного використання певним Орендарям. Необхідно звернути увагу і з’ясувати: «Чи не перебуває моя земля у використанні інших суб’єктів аграрної діяльності?». Ну, так би мовити: «Чи не перебуває земельна ділянка в суборенді?» Бо, передача земель в суборенду мусить обов’язково бути погоджена з власником землі. Це на той випадок, якщо в договорі оренди одним із його пунктів є чітка заборона на зразок: «Передача Орендарем орендованої земельної ділянки в суборенду без згоди її власника заборонена».

Здійснюючи моніторинг правового використання наявних в районі с/г угідь є підстави вважати, що частина с/г угідь перебуває саме в суборендному використанні і скоріше за все (припущення), що саме без згоди власників цих угідь. І, в силу тих чи інших причин, має місце подвійна державна реєстрація однієї і тієї ж земельної ділянки, що звісно потребує з’ясування.

Дощ, який в тому чи іншому об’ємі вночі 14 серпня цього року випав на с/г угіддя їх власників слугує хорошою і необхідною передумовою сівби озимого ріпаку урожаю 2020 року їх орендарями. Це ніби стартовий погодній знак.

Декілька слів, як застереження про обачність громадян, а особливо містян, та відповідальність реалізаторів зернової кукурудзи, якщо її походження «не домашнє».

Система нинішнього агрохімічного догляду зернової кукурудзи до її повного дозрівання передбачає використання (застосування) певних хімічних засобів, які за часом тривалості в рослині є тривалими (більше 2 місяців) і звісно, що є вкрай при цьому небезпечними. Тому і купівля, і реалізація зернової кукурудзи потребують виваженості та відповідальності водночас, адже на кону стоїть саме здоров’я, яке нашими ж руками з допомогою безвідповідальних «побратимів» може бути серйозно порушене.