## ЗАПИСКИ

київського
ОІльСько-ГОСпОдАРСьного ІНСТИТУту

том IV

Рік 1929

## MEMOIRS <br> OF

THE AGRIKULTURAL INSTITUTE OF KYIV

Київсьжииокрліт № 1410.
Дсржтрест „Київ-Друк", 1-ша фото-літо-друкарня. Kпїв, Сінинй маидда, 14. 3. 小 2645 . 15 др. арк. 1000.

Коли вже цей том „Записок КСГГ" було закінчено друком, надійшла з Москви сумна звістка, що 28 серпня там помер професор нашого Інституту на катедрі Часткового Хліборобства,

## Микола Кирилович МАЛЮШИЦ ЬК ИЙ,

академик Вілоруської Академії Наук, професор Київ. Ветеринарно-Зоотехнічного Інституту, науковий керівник відділу селекції та прикладної ботаніки Київсьної Краєвої С.-Г. Дослідної Станції, член Інституту Селекції, науковий робітник Сортівничо-Насінневого Управління.
В особі небіжчика наша Вища С.-Г. Школа втратила видатного педагога - старшого товариша молоди, сумлінного виконувача своїх педагогічних обов'язків; науково-дослідча справа - талановитого, невтомного, самовідданого дослідника, що найвище в світі ставив інтереси науки й наукової істини, а соціялістична реконструкція сільського господарства, підвищення врожайности, широкі заходи Радвлади в цій справі-втратили одного з активніших працівників.

Правління КСГІ.


Проя). В. В. КОЛІУНОВ.

## ДО ЮВІЛЕЮ ПРОФЕСОРА В. В. КОЛКУНОВА.

16 грудвя 1928 року Київський С.-Г. Івститут урочисто відзначив 25-у річницю наукової діяльности одного з видатних своіх професорів, вихованця свого ж кол. с.-г. факультету, проф. В. В. Колкунова, ниві професора на катедрах Загального Хліборобства та Селекці亡 а Генетикоюо.

На величезних прилюдних зборах Правлінвя Інституту в присутності студентів і викладачів Івституту та представників наукових науково-дослідних, навчальних і громадських установ та колитніх учнів було складено правдиву оцінку довгорічноі невпинної вдंдатної науково-дослідчої праці та громадської діяльности ювілянта, а також яскраво змальовано ӥого як люодиву, що при великому завантаженні науковою, навчальною й громадською роботою змогла тепло й чутливо ставитпся до всякого прояву інтересу до науковпх питань невалежно від того, чп впходив цеї інтерес від висококваліфікованого спеціяліста, початкуючого студента, чи неписьменного селянивавсіх вона знаходила час і охоту задовольняти. Цим у чималій мірі пояснюьться та пошана, спмпатія ї любов до ювілянта, що так яскраво виявилася в промовах, безлічі адрес, листів і телеграм з багатьох кінців великого Союзу Соціялістичних Радянськнх Республік і подарунків на знак глибокої приязни.

Редакційва Колегія „Записок КСГІ" з прибмністіо зазначає, що В. В. є член Колегії.

> Редколегія „Записок ККГГ".

## М. Орловський.

## ПРОФЕСОР ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ КОЛКУНОВ.

( Віограффічвиї нарпс).
 далекій півночі, в колшшиьому Петери́урзі. Дıе в недовгому часі переїздпть він на Украӥну, де проходять їого дитячі й юнацькі рокч, де здобуває він собі спочатку середню, а потім і выцу освіту. Beтупивши спершу до першої Київської гімназії, рок! 1879, вин через деякиї час залшшає її з 7 -ої класп і переїздить, до Одесп, де і встчпає там до Рінетьєвської гімназії. Aле переважно з прпчин свого кволого здоров'я він не змјг нормальним порядком закінтитп своєї середвьої освітп і 1886 року скпадає цілком ソспішно іспитв екстерном, що, лк відомо, за твл тасів було не легкою справою. Того ж року після недовгої своєї подорожи до ТУреччивп вступає В. В. Колкунов до Харківського Університету на природничиї факультет, але, прослухавшп там лшше 4 триместри, переходить до Кыивського Універсптету вже на правничий факультет. Року 1893, прослухавши 8 триместрів, залишає він Кпйв і впродовж цілик 5 років господарює на Кшївлцні. Але думка про дальшу свою освіту не покцдає їого. Року 1895 він складає державниї іспит при правнпчому факүльтеті Новоросіїського Увіверсвтету, олержтє диплом 1 ступеня і наступного року поруч з молодшми зовсім юнаками вступає на колининії сільсько-господарськшӥ відділ Київського Політехнічного Івстнтуту. Бажання удосконатити ї поглибптн свої знання в галузі сільського господарства, вдобуті емпірючно протягом п’ятнрічного господарювапвя, сприччнлються до того, що Володимир Володимировпч успінно й швидко орієнтується, ще навіть бувшш студентом, в усіх складних ситуаціях паукової тодішньої дүмки і вже на цругому курсі щільно підходить сам до шауково-дослідчої роботи, спочатку в галузі фізіології ростин. Мавшп од прєроди гострпї допптливий розум, зрущений до того ж запальвими, цікавнми, що будять думку, пекцілми проф. Є. П. Вотчала, Вол. Вол. ще студентом береться до розвязування проблеми створення посухостіӥкнх рас сільсьюо-господарськнх рослин, проблемп надзвичаӥно гострої, цікавої, актуальної й до цього часу, над якою без перерви працює він і тепер. Року 1904 він закінчує KIII з дипломом першого студеня і з велшкшмп, правда, труднощамш, завдлки головннм чнном заходам проф̆. Є. ІІ. Вотчала, залншаєтьсл прп катедрі фізіології рослин, щоб готソватися до професорського званшя. Протягом цпх 3-4 років він невпшнво працює вад своєю роботою "К вопросу о выработке засухоустойчивых рас купьтурвых растениі" (перше повідомленна про лку він зробив $23 / \mathrm{XI}$ ст. ст. 1903 р. назборах Агроном. Гуртка К. П. І.) і порџч готується до магістерськнх іспитів, що він їх і складає року 1908 при Київському Ушіверситеті па ступінь магістра агрономії. За деї короткнї порівнюючц час Вол. Вол. так встигає грун-

товно оволодіти всіма наїновішнми даними в галузі проблеми підбору рас с.-г. ростин, до того ж його власна дослідта робота дає йому можливість настінки систематично й досконально угруитувати свії особпстиї підход до цієї справн, шо того ж року він уже виступає з зовсім новим на тої час курсом „Учение о селекдип" в тому ж таки K. II. I. На той тас цей курс був остільки новий і несподіваний, що Волидимирові Володпмпровпчу не дозволено було його читатв загальним порядком і протлгом перння часів дсй курс чптано спочатку лк необов'язковиіі курр, а нотім при Агрономічному Гуртку, - студснськії громадськії організадії. З цього ж часу, можна сказати, l;oл. Волғ. виростає вже в визначну наукову сплу, знану далеко за межами украйни. Так, року 1909, він боронить при Новоросійському эніверситеті свою магістерську дисертацію і того ж року дістає за свою роботу наукову премію „Русского общества акплиматизацип животных и растений". Цього ж 1909 р. лиого обирають і на професора Часткового Рілиництва в Ново-Олександрійському 1вституті. Лише один рік йому там довелося працюватп, але і за цеї короткпй час він став справжнім улюб́ленцем своїх слухачів, що з велпкнм жалем розлучалнся з ним, яе свідчать про це делкі памяятки, колн В. В. року 1910 довенося переходити на катедру Агрономії при К'пйвському тодішньому Універ•итеті. На катедрі Агрономії при Київському Універсптеті Волод. Волод. впкладає лекпії, аж до 1915 року, розпочавши в цеї час працю і в К. ПІ. Ј.. обраниї року 1912 -го на професора Загального Рі.эьництва. Незабаром (191бј („бирають їого на декана сіжьгосподареького відділу Li. II. I. і на ції посаді він перебуває аж до 1920 року. Уміння підходити блпзько до студентства, тепла, лагі.тна, тут:нва вдача B. B. і до того ж велнка ерудпція - швидко аабезпечують їому великі спмпатії серед стџдентства. Поруч а тим велика вага курсу та актульність проблем, но розроблялися в його лабораторії, забсзпечують їому чвмалі калри т. зв. динломантів, що з року в рік працюють під їого умілим көрівництвом.

Poкy 1920 переобирапть B. СЗ. Колкунова на професора курсу Селекдії і на цім посту працює він і тепер. Поза навчальною роботою В. В. впконувыв нпзну ї mнини обовязивв в lиституті: був він за члена Јправи спочатку h . П. І., а потім h . С.-Г. І., коли тої відокремдвся. Брав жваву у'часть у роботах предметової та факультетської комісій, то-що: не мае змоги детально тут спинятися на всії його многограннії роботі в С.-Г. Інституті. Навчальна ж йоги роб́ота ј г останиі роки не обмежувалася тількп С. Г. 1. 3 року 1922 впродовж 2-х років він був за професора Рільництва в К. В. З. I., а з року 192 т розпочав чптата курс Рільництва в К. Кооперат. l-ті. dле ї поза межами суто навчальної роботи велпку борозну прокладає В. В. в науковії і громадськії ділянках роботи. Почавши свії науковнї шлях з трибуни скромної організаиіі агрогчртка (одним із засновннків-організаторів якого він і сам буг), В. В. і до останнього часу не пориває з ним звлзків, то як старний товарпш і порадник молоди в її щоденнії науково-громадськії рои́оті, то як доповідат з тої ж таки скромпої трибуни. Поза стінами I-ту゙, з 1912 року аж до останніх часів існування Һийвського лгрономічного Т-ва, дсслть передової і кутьтярної організації у свії час, В. В. стоїть на чолі ї, лк голова.

Року 1921 оо́ирають В. 13. на директора щоиіно організованого тоді за його участю Київськ. Наукового Інстатуту Селекції, інституиії, що за короткпй час під ӥого керівнватвом спромоглася зайнлти почесие місце не лише на Əкраїні, але ї серед союзних науково-дослід-

чих закладів в галузі наукової селскдії. I до останнього часу В. В. керує в цьому नнституті Відділом Селекції.

Року 1922 входив В. В. до складу членів технічн. комітету при Київськ. Зіїськ. Окрузі. Далі, з року 1923 обрано його на члена колишнього Наук. Ком: Украйни. А року 1928 обрано його до Н.-Техн. Радп Махортрссту, де теж В. В. переводить чнмалу верівну та наук.дослідчу роботи, та обирають на плена іштернаціональної асоціяції селекціонерів. За увесь час своєї творчої наукової діяльности В. В. вндав понад 50 друкованнх праць, що з них делкі відомі далеко поза межами СРСР. Закінчупчи цей короткий нарис, треба ще згадатп одну з важливих робот В. В., де роботу їого, як керівника К. Н.-Д. Һатедрп Рільництва ї Акліматизадії та ксрівника секції Рослинпицтва в нії, що існує з 1922 р. За недовгпї час роботш катедра під керівництвом В. В. проробила чпмалу роботу як в дослідчії гадузі, так і в галузі підготовлення наукової молоди, давши суспільству 4 наук. співробітників, з якпх 2 вже виїшли на самостіӥну науковопедагогічну роботу в Ву゙З'ах. Високо іи міцно держить стлг науки
В. в своїх руках, багато дав він уже суспільству та ї ще дасть Вмаїбутньому qпмало.

## Проф. С. Городецький.

## 25-ТИРІЧЧЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТИ ПРОФЕСОРА В. В. КОЛКУНОВА.

(Ювілейниї варпс).
Cave 25 років тому - 12 -го грудня 1903 року - Володимпр Володимпрович hолкунов, тоді ще студент Агровідділу Кпйвського Політехнічного Інституту, на зборах Агрогуртка КПІ зробив перше попереднє повідомлення про наслідкн своєї роботи „К вопросу о выработке засухоустойчивых рас культурных растений".

Своє повідомлепня він почав словамп проф. К. А. Тімірязева: „в основу борьбы с засухої вужно положить выработку засухоустойчпвых рас". Цю засаду профу. Тімірязев оголосщв 1892 р. в своїй доповіді з приводу незабутнього голоду 1891 р. па тему: „Засуха и предстоящий урожай". До з’ясуваннл причпн неврожаю 1891 року було притягиуто найвидатнішвх представнвків агрономічної науки того часу і в тім числі такнх корифеїв їі, лк П. А. Костичов, К. А. Тімірязев та нн.

Яко грунтознавець проф. Һостичов головнішу причину неврожайв посушливих країн колпшньої Европейської Росії ђбачав у властивостях черновемлі, бо, рівняючп кількість опадів по різних пунктах черноземної смуги та нечорноземної (е́Јенінград), він нс міг дояснити неврожаӥв від посух малок кількістю опадів у чорноземній смузі. 1 лише звертаюпи увагу на особлпвості грунтового та рослинного вкритти посушливої смуги, він находив належну відповідь і в звязку з тим раяв наїпнльнішу ї найголовнішу увагу звертати на належні способп обробкн грунту.

Проф. К. А. Тімірязев, яко фізіолог, додержувався вншого погляду, звертаючп увагу, а одного боку, на боротьбу з метеорологічними моментамп посухи, обвогчуючп сухе повітря сдедіяльними успособлениями гідротехнічного характеру (за допомогою дешевих двпгуніввітряків), а з другого боку, на пристосування культурннх рослин до посушливах умов (за допомогою добору посухостійкпх рас).

Розвязуючи цо найважливіпу проблему сільського господарства, лк перемогти загрозлпвпй вплчв посухи в головнім районі хлібдого постачання в чорноземвії смузі нашнх степів, агрономічна наука пішла обидвома цнми шляхами, що їх зазвачвлп Костпчов і Тімірязев. За наступипг 35 років впертимп науковнми дослідженнями чимало було досягнуто в обпдвох, а власне, в чотпрьох зазначевих напрямках висвітлювання проблем рільнпитва, що звяэані з посухою-в царпні оброблення грунту, метеорології, гідротехиіки та селекціі рослпн. Прп чім головнішпмп досягненнями в цариві селекціі ми зобов'язані саме проф. В. В. Колкунову, що, лк впдно, в цім відношенні є прлмим спадкоємцем, власне, виконавцем одного з найважливішпх заповітів проф̆. К. А. Тімірязева.

Виковувати цей заповіт проф. В. В. Колкунов взлвся з тим більшою охотою, щи сам він пройшов гарпу школу фізіології рослннн в лабораторії ї під орудою академина Є. ІІ. Вотчала.

У звязку з цим Володнмир Володимнрович, винукуючи посухостійкі раси, взяв за основу фізіологічні та анатомічні ознаки рослинн, а саме-випарювання рослиною води та устрій (власие розмірі того апарату (?стечко. дихапыде), що через нього у рослини випаровується вода.

Ірацююти й добнраючи рослинп в пьому напрямі проџ. В. В. Колкунов висвітлив чнлало проблем так практічного, як і чпсто теоретичного звачіния.

Довівшп, що няйпосухостійкішимп рослинамп іи окремвми расамп серед них є ті, ццо відзначаються меншнми розмірами дпхальців та клітинок мезо॥ілу, він разом з тим показав, шо не завждц найдрібноклітиннішпй організм певиого розбору рослин може бути разом з тим найврожаїнішвій за тої qı пншої ступенн посушливостп. Розмішапочп расп (чпсті лініі) пшениці за розміром клітпнок в праввльну послідовну ншзку, він довів, що за одної ступени посуш:нивости врожайнішпми можуть бутп раси збільшим розміром клітннок, а за другоїз меншим. Тоб-то для найбільшого врожаю при певнії ступені посушлпвостп завжди повпнен бути оптимальвпй розмір дпзальцл серед того нао́ору („гами") чистнх ліній за тим аи́о пншим розміром клітин, що скдадають певну расу нашої культурної рослнни.

Звідци проф. Һолкунов робить практцчного значіння висновок, що при селекції посушливих рас треба звертати увагу не лише на дріб́новлітинність, але й на розмір всієї листяної платівки певного організму, або тої чи иншої чпстої лінії, тоб-то маючп за взірець оудову тистя такпх посухостіїких рослин, як кукуруза, просо, сорго.

Матеріялом длл своїх робот про(р. Колкунов зі своїмн учвямп орав переважны пшепкцю, очевпдно, керуючись поруч з деякшми тсоре-тично-технічнпмп міркуваннями зручноств цього об'єкту для иого досліджень ще й топ обставиною, що пшениця є найціннішим (а разом з тим найтоваровішим) продуктом рільництва нашого посушливого степу.

На жаль, працюючп в умовах задовілино насиченого водяними парами новітря м. Кпӥва, проф. Колнунов сам не змія вивестп найврожайніного дыя посушливих умов стеиу сорту пиениці. Але декому з ііого учнів, шь працювали за їого методом в посушливіиих умовах. понаствло вивести відомі найврожаїніші навіть у степовій смузі сорти ишенипі (иапр., учень Колкунова, небіжчик Жолткевпч вивів 10 рокік тому на Мпронівській дослідстанції відомпй сорт оз. пшенпці „українга").

Крім посухостійкости, проф. Колкунов дослі;жувае такол: явица, звязані з приблемою морозостіїкосты оз. пшениці, цо стала такою актальною пісая неврожаю 1928 року.

Аае, викриваючи своїми досліджевнями таемниці рослинної природи, проф. Һолкунов давав знаряддя е руки практпків-селекціонерів не лише в їх роботах над поліпшенням сортів пшенвці. 1 внші головніші ку:цтуриі рослинн і степу, і лісостепу звертали на себе ӥого увагу і своїм поліпшениям обов'язані дослідчійі роботі проф. Колкунова. Наприклад, одва з важливішпх кчлитурния рослин лісостену - цукроввіі буряк-був давнім і незмінним об'єктом його роботи. В наслідок цієї роботи мп даємо багато дінних вкєвівок но-до напряму ӟого селекції (цупристо-врожайного) та підстав селекдії (дрійноклітинвість, офарблення та поверхня о́урякового листя) - вказівок,

лкі були дуже кориснимп і продуетивними в роботі і ковпшніх（Не－ мерчанська селекстанція Бущиківського ї Јонжиияького），і тепе－ рішніх сетекційних станції（Цукротресту）．

Працюючи з кукуруцзою，проф）．Колкунов вивів цікавий сорт （в наслідок схрещування двох сортів－Чінквантіно і Мінезота へї 33）， що відзначається великнм врожаєм і швидким достиганням．

Дуже цінною показала сєбе засада колкуновської комбінаціїної селекдії для добору крапих в нашпх умовах сортів конюшпни， і є повна підстава гадати，що так само плодючпми виявляться се－ лекційпі прннцни проф．Колкунова при селекпії найпоширенішого розбору тотюну－махорки，пи вивчати напрямок та способп їого селек－ ції проф．Колкунов взявся останніми роками．

Т＇реба зазначити；що вел曰ку вагу має ділльність проф．Колкунова не лише своїми наслідками для практвчного господарства，вона має велшке знатіннл і а тисто тсоретнчного боку．Проф．Колкунов є одтн з фундаторів наукової селекції，цо пишно розквітла за останні десятпріччл на заміну селекції емпіричної，що ховала свої дослг－ нення за запоною секретів，а нноді ї просто свідомого ти несвідомого шахраӥства．

Він першиї почав викладать куре „Учения о селекции＂на те－ рені колпшвьої Росії（1908 року па Агровідділі та Агрогуртку Київ－ сьного Політехнічного 1нституту）спочатку як необов＇язковчіі курс， а далі як складову частпну Хліборобства в Ново－Александрійському С．－Г．Інституті（1909－1910），бувши там керівником катедри Частко－ вого Хліборобства，а в Кдївсьному кол．Університтеті（1910－1915）， керуючп катедрою Агрононії，і на Агровідділі Київського Політехнич－ ного Івституту（1912－1920），яко професор Загального Хлібороб́ства， а почннаючи з 1920 року，в реоргіяізованім з Агровідділу КПІ Квӥв－ снкому С．－Г．Інститчті，яi професор Селекції．

Крім академічної роботп в с．－г．ВНШ＇ах м．Кпӥва（Кпївськиіі С．－Г． lнститут，liпївськиї Кооператпвннї lнститут），про（）．В．В．Колкунов керує науковою роботою кількох Науково－Дослідних Уставов：Ічсти－ туту Селекиії та Н．－Д．Катедри Хліо́ороб́ства．

За весь час своєї науково－академічної，педагогічної і громадської праці（лко голова кол．Кпївського Агрономічного Т－ва та шн．）проф．В．В． Һолкунов утворив не лпше цілу школу селекціонерів．але вишкотив і озброїв наугово－професіїною дысципліною не одие покоління агро－ номів－хліборобів，опрапьовуючп молоду зміпу зі скромної катедри агрогуртка，з естради Агрономічного Т－ва，з відповідальної катедри та в лабораторіях К゙нївського С．－Г．Інстптуту，Н．－д．Катедри Хліо́o－ робства і Н．－Д．Інстптуту Селекції．

Тому то депь 25 －тирічного ювілею проф．В．В．Колнунова зіи́ра－ лася в Кіпїі святкуваті така спла（понад кілька сот）науковпх，Нав－ чальнөх，професіїиіх і впробнпчпх агроорганізації，установ та окре－ мих ділчів－ігрономів Кпївщини，України，всього Союзу СРР і навіть поза межамп Сопзу．

Хай же зірка талану проф．Колкунова підноспться вшще та вище， освітлюючष все шпрші та шшрші кола таємндць рослпнної природи．

## Б. Ніжник.

## ПЛЕХАНОВ ТА ІДЕЙНЕ КОРІННЯ ЛІКВІДАТОРСТВА.

Революція 1905 року стала іспитом для політичних партіӥ, взагалі, і для ревопоційної теорії, зокрема.

Марксові слова: „для практнчного матсріяліста, себ-то для комуніста, справа їде про те, щоб практшчно стати протп речеї, якими він застає їх, i змінпти їх" - найяскравіше вимагалп своїого здійснення в умовах запізненої буржуазної револодії епохп імперіялізму.

Відмінною рисою цаної революцціі є виявлевня ролі робітничої класн, до намагаєтьсл бутп і авангардом революції, і гегемином. JЈенін тоді сказав: „На погляд маркснзму, класа, по відкпдає право гегемонії, або не розуміє її — $є$ не класа, чи ще не класа, а цех або сума різних дехів".

Такс положення класп накладає свіӥ відбиток на характер революції.

Буржуазно-демократнчна революція відрізнялась від буржуазної своїмп основншми пілямп, a caмe:
„а) Революцію треба довести значно далі від її безпосередніх визрілих уже вповні буржуазних цілей для того, цоб здіӥснити ці цілі.
б) Провесгі аграрну революціо.
в) Досягтя волі для боротьбп, а не для мішанського щастя.
г) Робітнича к»аса повиипа статн гегемоном, шо веге за собою селянство на буржуазну революцію в послідовному внгляді, це завдання - не впчпщення поміцицького господарства, а знищения їого".

Т'реб́а зауважпти, що все це змінювало звпчаӥне історичне понлття про буржуазну революцію. Відомо, що, оцінюючн характер революції, Піеханив цілком солідаризувався з меншовнками. з погордою заявллючи в передмові до брошюри „Сила и насилпе - г вопросу о рев. тактике", цо їого поглядп ї оцінка 1905 року нічим ше відрізняються від поглядів, но їх внсловив віц ще 189 р року. До цього треба додатш, по коли Плеханов і вийшов з редакції П’ятитомннка, то це сталось через непогоджевнл з статтею Потресова; тому можна зробнти висновик, що з дншими статтями I тому він погоджувався.

Як же оцінено революціи 1905 року в П’ятитомнику. Маслов в своїї статті нише так:
„Але значною політичноп сплою повинна була статп середня буржуазія. Масовою снлол - робітнича класа".

Це, власне, і вирішує пптания про гегемонію класю. В тіӥ же статті Маслов зизначає, що гасло диктатэри пролетаріяту і селянства перечило всьому ходові господарчого розвитку.
 намагається порушити основи соціллізму що-до стадії розвитку господарчого устрою.

Глеханов цілком поділяє ці поглядк. Він вважав, що ми прямували до буржуазної революції, засвоєння чого допомогло о нам зрозуміти властиві буржуазній республіці класові протиріччя, і не так легко б вдавалися в ідсалізацію захвату влаци (том XV, стор. 75); такий погляд на революцію виявляв і вимоги, лкі можна й трсба було її пред’явити. Центральним питанням була бурлсуазія, вона внзначала межі революції та їі маштаби.

Јенін сказав, що тактика с.-д. визначається пе задачею підтримати ліберальну буржуазію, а задачею підтримати селянство, що бореться (том IX, стор. 35).

Плеханов і меншовики це ділком відкидали, зустрічаюочи в дьому повну підтримку од Т'роцького, що зазначав: „Поки лібералізм ве виконав своєї історичної місї̈, мп не можемо обнинувачувати його лише, лк лібералізм, чи хоча б, головним чиним, як лібералізм" (Тродькпй, т. IV). Јлюбленим прикладом для них було уподібнення російських умов 1905 р. з боротьбою німецької буржуазія та лонкерства 80-х років XIX ст.

Оцінка революдії обумовляла відносини до буржуазії - і особлнво це зрозуміло якраз після революції 1905 року.

Меншовики вважали, що революцію закінчено і конче треба використати їі завоювання. Плеханов у "Товарєще" пите, що єдина виборча платформа лівпх і надто лівих партій - повновладна Дума. Цю думку цілком підтримував Громан; він пише: „Треба відкинути безгџузде, антинаукове $\mathbf{i}$ антижиттьове протиставлення Думи і пароду (збірник „Вопросы момента", ст. 34); він вважає, що Дума є частина народу, що це така організація, яка не може ве стати центром всенароднього руху.

Характерно, що вавіть меншовикп дорікали Плеханову в тому, шо він занадто щпро захнщав Думу, але він був правпй, його строго логічна кондепція прєвела до такого висновку, i неправі були.ті, що не розуміли цього.

Настала доба реакції.
Значіння її в тім, що вона примусила передінувати цінності всієї системи поглядів.

Вона була моментом у діялектнчнім проце،• і в цьому були ї трудноші.

Правєї був Ленів, зазначаючи, що питання революдіі стосувались толі не лише Росії, але ї мали велпкий•вплив на Захід, ба ӥ ще 6ільше - на Схід.

Тому росіӥська революція ї мала всесвітніх ворогів.
Жпвпме фактами цього були революції в 'Турції, в К'итаї та кредитп, відпущені Росії з Франції. Революція ще не була закінчена. Це почувалп масп і повннні булп зватп, що гце була можлпвість активного втручання робітннчої класи ї селянства в історичнпй хід подій, але це могло статись при однії умові - керівництві відповідної партії. Така постановка питання була діїсно революціӥною, ставлячџ собі за мету безпосередню боротьбу з труднощамп епохи і лк завдання - їх перемогу, себ-то активне керівництво процесом, - це був тяжкииї і свідомиї шлях, один із тих моментів, коли ролл особи, чп характер даної особє, за висловом Маркса, накладає свіӥ відбиток на епоху і боротьбу.

Ми знабмо другу тенденцію цієї добп - ліквідаторство - ганебний рух, властивий всякій добі реакції на Заході, що стає догмою берн-山тейніянства. Њернштейн ще в 1899 р. в своєму „Історичному матеріялізмі" рекомендував розсудливпм соціялістам, відкинувши край-

ності，обєднатпся з дібералами，відовитпси，від некутьтурної ідеї－ дпктатурп пролетаріяту－і піти ш：яядом паралментаризму．Росіӥсьюе днвідаторство нічим не відрізнллося від о́еринтейнілиства，але брали на себе більну відиові，дальність，взяини на увагу умови російсbких ревоэюції．I от роля партії в даний момент бута наївідповідавьвіша． Але ро．тя якої партії？
 відповідальний момент такою партієи є партія легатьна，відкрито－ пристосована до утворених реакційиих умов．

Цілком зрозуміло．нц така партія не могла поставити собі завдан－
 засобам，задачі підлягали умовам і можливостям．Ставка йниа на відрив від шашого юнкерства，наприклад，Мартов солідаризувався з Кавтськпм в його сэ̆перечках з P ．е＂юксембург в питанні про за－ стосування загального страйку та змінання політичних і економічнпх гасел（Кавтський був проти цього，а Мартов підтрпмує це на основі росіӥського досвіду）（Мартов ${ }^{\text {п }}$ Кошфликты в германской рабочей пар－ тии＂．．．Наша заря＂ 1910 р．ㄴ̀ 7）．（Чактично цеї погляд підтримував і Плеханов．Адже вся задача полягала в тім，щои́ не відірвати робіт－ иичу класу від революційної буржуазії．Плеханов вважав，но пебез－ пека полягає в тому що „реакція намагається ізолювати нас；нам потріб́но влити всіх залодів для того，пцоб ізолювати всю реакдію： （т．八V＂，c．13）．
－у нас，мовляв，пише Плехавов，далеко вигідиіие становиие，ніж на＇Заході：там протетарілт ізольовано，а в нас ні，і через те це мо\％е виявитись в ділтьнії пілтримці а боку инших клас．Єдине пояснення цьому в знаменитії схемі господарчого розвитку．

На Заході вжо булл о́урлуазні ревотюції，там є лише дві класп， що борються；！нас помішикп зможутн сприяти спілці пролетаріяту ii бyржэฺазії．

Все ж Птеханов，як і лТенін．був за залиниения нетегальної партії， придбавши за цс від меншовиків зиеваякливе прізвище „певца под－ полья＂．

I все ж，залишапчись на ції нознції，між ним i गеніном була о́езодня．

В qому 弦 вона виявитась？
В основному це бэлло в оцінці прпчин，що спрпяли вииикненню ліквідаторетва．Не можна розгтядати це，лю щось вппадкове．［．е роз－
 треба о́уло аналізувати，підходячи до питання по－марксівському， б̈еручи обөєтивно весь процес．

Плеханов пише：，До появления ліквідаторів гактпка меишовпків безумовно була революціӥна＂（＇т．XIス，tо ч．）．

Ці рядкв наводять，нас на деякі міркуваннл．Ліквідаторство в основі свойй，як видио з цього，нічого спільного з меншовпзмом не має．Та－ ким чиноу，зачисиити його в рахунок спадковости меншовизму немає підстав．Так що ж，діквідаторство з＇явулося без жодеих засновків？ Плеханов зазначає．що такі аисновки є．Які ж саме？Він пише：„Об－ ставमні сктались так，що більша частпна мениовтків оппнплась поза партією．Lе сталось без будь－якої упередженої думки，а через більш－ менш шевниїі настрії，втому，огиду до 中ракційних поговорів і т．шн．＂ （Дневник с．－д．入i 11，март 1910 г．）．Чому це сталось власне 3 мен－ шовиками，а не з більшовикамп？Чи настроям скорлються лиие мен－ шовпки？Xіо́a стомитися пише мешиовики？На пі питаннл Плеханов відповідп не дає і не ставить їх，він тільки констатує їх занадто

суб'єктивно. Коли навіть вілкинути суб'єктивний погляд, виявлений досить яскраво, не можва визнати оціику причин за достатню.

Весь політвчний рух ліквідиторства він зводить в основі до настроїв.
L.е могло б бути і правдмвпм, коли б їх проаналізувати а класового погляду і розглянути в суспільних відносєнах, як появу якогось поразкового антпкласового погляду.

Власне кажучи, Гглеханов причнну досшть суб'єктивну скпдає ша плечі більшовпків. Якцо просто підтрвмувати такиї погляд, тоді треба було зазначити, цо ліквідаторство-не класовиї рух, а таке лвище, коли група осіб. маючи найслабші нерви, вела політпку задежно від своїх настроїв.

Але л Плеханов так не каже, він веде ооротьбу проти цього руху проти викрпвлтння класової лінії.

Діллетична аналіза практичної дії, конкретних умов повннна була привести Плеханова до джерела ліквідаторства - до меншовизму, а відціля і до нього самого, як ідеолога меншовизму. Ведучи непохитиу боротьбу за захованн: нелегальної партії, він ніколи не ставив сои́i пптання, чому в бітьшовпків немає партіїнпх ліквідаторів, а тільки в меншовпків, в чім тут справа?

Поясневня цього факту було глпбше ніж боротьба з ліквідаторством.

Првчпни заховувалися в поглядах самого ж Плеханова на партіп.
Партія і дпктатура пролетаріяту у Леніна були нерозривиі. Примітки Леніна до артвкулу програмп (Ленінський збірвик, т. ІІ, стор. 81, 133 і пн.) характерпзують це доспть ясно. Неможллво говорвтп про завданшя робітничої ктаси, не поставившп собі завданням - днктатуру пролетаріяту, а кажучп про диктатуру, не можна не згадати головного-партію, як зброю, як засіб досягвення ї установлення цього. Звідсп боротьба за партію, підлеглість тактпкп, головнпм чпном, задачам, боротьба за дпсцппліну партії, як основу одностп, як засіб утворенвя партії і можливостн її практнчної дії на основі революциїної теоріі.

Звідси ӥ чпстота теоретпчншх поглядів. Тому партія - мозок, проводпр, і всі організації класп повшнні бути під керівництвом партії.

Плеханов такнх поглядів не поділяв, а в його розуміниі були за-


Плеханов просто нө дооцінював організаціӥного питання, яке дляя нього було не теоретнчвпм, прннциповим, а технічвпм. Навіть за часів реакції, колп він боровся за партію, пнтання організадіи партії, її склад зовсім не цікавплп його. Характерний що-до цього його лист до Аксельрода з 11/XI 1907 р. „Все питання про те, коли меншовпкп зрозуміють тебе, а на це пнтання трохп заважко відговісти. Взяти хоча б історію з д-ром Васпльєвим (Васпль6в у .,Товарице"入1 142 запропонував прогресшвнпм партіям від к.-д. до с.-д. відмовитися від економічншх програм i не тільки ,о6’єднатшся в одно бажання одержатп конституціїну владу", а також „злитися в одву конституційну партію"), шо він сказав дурннцю - це очевндно, але „на всякого уудреда довольно простоты". Чи значпть це, що всякого мудреця треса „в морду" (як вшсловлюється Засソліч), звичайно, ні. А Мартов власне став „глестать" Васнльєва „по морді", з чшм це агідно? Васвльєв - людина заслужепа, це не першииі стрічниї. 3 якої речи Мартов падумав викнцатп його з партії і з якого права" (Ilepeписка Плеханова п Аксельрода, т. II, стор. 238).

Заслуженість заміноє вартість революціонера, цо виявляється не тпие в дії, але й в ідеологічнім викривлени. цікаво, цо Засуліч і Мартов реагували далеко послідовніпе. Нлеханов, як вндно, в даному разі не ставив собі питання: чи можна з такни членом партї̈ ӥтн разом на бії за диктатуру пролетаріяту.

りи вистачпть у даного суб’єта теоретичного багану для того, цоб провадпти боротьбу. Чи світогляд їого спрпяє переходові в ренегати. У своїй статті „О моем секрете" Плеханов каже, що віи нікого не 3опрається внкпцдти з партії.

Звілпп можна зробпти лише одпн впсновок: пио пптання організа-пії-дрібннці, що для партії вонц не мають жодного значіння... У теніша організаційне питання єсть форма революціїного змісту, вірніше одність форми й змісту аващгарду класи; у Плеханова ще лише форма. яка не так важлица, бо не впливає на зміст. Цпм обмежпти свої погллди ва партію Плсханов не міг. У цілій низиі статтів ми знаходимо у нього відповіді на цю наӥактуальніну проблему.

Крптерієм вірностн дії революціїної паргії, повчає ІІлеханов, з'являється тактнка. На перишї погляд цілком правдиво Ленін учив, що вчвнкп с.-д. залежать ие від ступеня реакції, а від класовлх взаємпн епохп, себ-то лише діялектпqна анализа спохи може пояснитп доцільність тактичного прпӥому, вона є лшше паслідок, її доцільність обумовлена.

Плеханов ппше: „Такпм чниом, за впщиї критерії тактичних приїомів стає їх доцільність" (див. Плеханов, т. XVI: Август Бебель).

Ціпність тактичного прийому розгллдається незалежво від самого процесу, тактика 6 самоділь, прпйом сам по собі обумовляється тільки його додільністю. Tакиї погляд був властпвиї тільки Плеханиву. 'Јідерп меншовизму, що вже тоді одверто стали на бік ліквідаторства, також вважали, що основним моментом у жпттті є тактпка. Мартов пише: „Але питання про дисципліну, хоч воно практичшо і важливе дтя партії, яка є зразком одностп і суцільвостн, 6 все ж такп питання другорядне, порівнюючп з основндм питаннлм про тенденцію тої гактпюи, що о́аденцям підказала голосуватп за бтоджет" (Мартов - „Очерки международного соцпализма п рабочего движения").

Треба додатн, но Мартов це наппсав одночасно з їого архіренегатською бролшорол „Снаснтели п Упразднители".

Якí ж висновки можна зробитн а цього?
Тенденції тактнки незалежні від дисципліни партії, хоча дисципліва має велнке значівнл для одности. Це надзвпчаїно правдпвс постановлсння питання для меншовизму. Одвість партії, Їі суцільність - одно, а тепдендія тактики - друге. Розуміння зводиться до того, що тактвка може безконечно розвиватпся в певнім напрямку незалежно від одности партії. 'Тому цікаво зцати, що спільного було між Мартовим і Плехановим протягом цього часу. В особистих відносинах і симпатілх - розрив. Мартов спочатку ховався, а потім відверто став на бік ліквідаторів. Плеханов таколі, лк і ЈЈенін, боровся з аіювідаторством - ось головиий момент. Плеханов розійшовея з Мартовпм у зцявку з редагуванням П'ятвтомника, він щиро провадив боротьбу з мсншовикамш, лкі прпкривали ліквідаторів, він невідетупно критикував меншовицьку комісію і рішуче відмовнвся взятп участь в іхній гонференції. Все це стосувалося до праютпчних безпосередніх вчинків та особистих відносии. Для Глеханова це ще не обумов:Іювало ці:ном їого йдейно-партійниї погляд, лкпї в результаті повннен був привести до розриву між тсорією та дією. Відповідь на ці питання ми знаходвмо в поглядах Плеханова, внсловленпх у стат-

тлх лкраз цього періоду. Цл епоха, як було згадано внще, стала спробним каменем в усій попсреднії історії і в пії найяскравіше внявилисл: а) відносини до теорії, як складової частинп дії, б) дальнс ноширеняя теорії у звязку з практнкою в умовах спохи, себ-то розвиток і закріпления ленінізму.

До чого в основному зводиться роля партії - чи повинна вона ксрувати всією класою, будучи ї̈ активною і свідомою частиною?

Плсхашов пише: „І соціял-демократія ні в якім разі пе повпнна відогравати ролі робітничої партії, протьлежної иншнм робітничим організаціям. Це було б ї смертельним прпсудом, бо визначало б перетворения ї в секту" (IIлеханов, т. XIX).

Т'реба пам'ятатп, ми цс написано в рокп боротьби ііого за партіп, в добу реакції. Значпть, партія о;на із організації робітничої класи, питома вага якої не дає ій нілких особливих прав, але ї не накладає піякпл обов'язків. Чи дійсно цей погляд стоїть збоку від усього попереднього, ідеологічно не звлзаного з ным? Корені цього питаина треба шукати в зауважсннях Јеніна про диктатуру пролетаріяту в проєкті програми (у комісію складання якої входив і ІІлехашов).

Ми знаємо, шо Левін дуже захниав цей пункт, якого в чрограмі кохісії чогось не було. Він пише: „Вцзання конечности диктатури пролетаріяту найтіснішнм і нерозривннм способом звязане з положениям Комуністичного Маніфесту, шо пролетаріят однн тільки є діїсно революційна класа" (Јешінськнй збірипк, т. II, стор. 81).

У нерозривнім звязку а дим було питання про партію, як засіб здійснити диктатуру. Неможливо відокремитн диктатуру класи від партії, чн впзнати тоді еволюціїний погллд, щц прпвів у послідовному розвитку до теорії надімперіялізму та конструктивного соціялізму. Через те партію пролетаріяту звести до одної із форм організації робітничої класп не можна, тому що вона є концентрованою, свідомою волею класп. Звідси впннкало питання про відповідальність парті面 перед своєю класою та всім суспільством, як представника класи для себе (für sich), що в процссі історичного розвитку стає єдино прогресивною класою. Тому питання одности, як зміст, повпнно було знайтц своє оформлення і виявлення в дџсцппліні, як формі, що зауовує основниї зміст революціїної дії-одність. I роблячн висновок, скажемо, що в епоху імперіллізму робітнпча класа повннна ставптп собі конкретне й найближче завдання - диктатуру пролетаріяту, засобом здіїснення чого мала буті партія, а засобом підготовлевня до безпосередньої боротьби - дисцппліна. Тільки такпм шляхом можна було провадити боротьбу і в тої же час у процесі цієї ооротьбп готувати пролетаріят до дальшої боротьбп. Тактпка, такимм тнном, не могла впзначатцся лише своєю доцільністю, але повюнна булна керуватпся тенденцією що-до своєї кінцевої мети. Ннакше вона з засобу перетворювалася в самоціль, а звідсп, як висновок, не весь проџес боротьбп береться на јвагу, а лише окремі їого етапи обертаються в щось самобутнє („самодовлеююцее"). Дії моментів, таким чином, не мають звязку з кінцевпми ціллми процесу і послідовно ми приходвмо до типічного і свідомого онортунізму.

Партія, лк виразннк волі класп в певну історичву добу і до того ще, колщ дя класа являється порушною сплою даного суспільства, втрачає своє колективие облпччл - обличчя пролетарської масп-і здмінюється волею певних осіб. 'Тут єсть розходження між автором статті „Роль лпчности в нстори" і партіїно-політичним діячем. Як иаслідок такого поставления питання, установп даної партії, які вчЯвляють волю класп, зводяться ні до чого.

На закпди кадета Кізеветтера, цо с.-д. супроти реакції не бажають порозумітися з к.-д., Плеханов у статті „Неосновательные опасения" пние: .На цих людей (но розуміють завдания моменту) дух нашої науки матаме сильнішнй вплив, піє літера тої чи иншої резолюції, чи взагалі того чи нишого партійного документу, і ось чому я, ві трохи не заховуючи від себе дефектів пашої виборчої паатформп, вважаю себе в праві назватп побоювання Кізеветтера бсзторитовннми".

у статті: „Слово прпнадлежит меньшевнкам" Плеханов пине: „В прнндипі я все ж таки мав і маю рацію: ми ие можемо, ми не повинні корвтися нашпм „компетентним установам", коли вимагатимуть відвас підтрпмки чориої сотні, себ-то зрадити нания приицинам".

Li два урпвкп дуле яскраво характеризують партіїно-політичві погляди Плеханова в момент, коли реакдія фактиччо вже почалась. Важко сказати, що стає за правпльнпй крштерії оцінки обставпн та умов. Але напевне можиа сказати, що нартія, ї з'їзди, резолюції, винесені на них, вартости не мають, вони по суті не конкретні і не авторптетні, вони не становлять практично директпвиих вказівок, що виявляють думку класп ї партії. Фактпчно це лкась надоудора, яка по суті своіх практпчнвх наслідків 6 зайвою, навіть більше,прибираючи вигляду „компетентної установи", чи партійної резолюції поряд з дійсно ковкретним духом нашого вчення - це є перешкода правдивіӥ лінії, гальмо.

ІЦо-до цього є характерним його лист.до Акссльрода з 29 -го січня 1908 року. Він ппше: „Треба діяти в двох напрямах: 1) теоретично з'ясувати завдання партії; 2) збпрати розсшпані хрампни меншовизму в Pociï.

На мою думку, треба тепер початп утворювати елементп для маиібчтньої партії. Це можливо зробпти, цалпшаючись у так званій тепер партії, а можна в̈ вийти в неї, - це залежить від обставнн".

Що давало право на цеї лпст? Це питання до речь тому, що Плеханов у статтях так одверто не висловлювавсл. Він агітував за партіо, ї зміцненпя і т. пн. Адже партія в той час була одна. Правда, вона не була єднною, але якщо навіть і так ставиті питання, то все такп пропозидії Плеханова, впсловлені влисті, не булп як слід аргументовані, коли не більше. Це вважав він за цілком нормальне. це витікає з усіх його поглядів, що зазначені були внще. Нема партії, а є „так звана" партія. Коли це не партія, так навіщо себе компромітуватп, обдурюватп всю класу, вестп непотрібну боротьбу. Партійиокэасова чесність тоді ввмагала вдӥти з цього конгломерату. Треба бу, ло впйтп з цієї партії, а не впходплп, лк вндво, через те, що це було некультурно, нетрадиційво. Але, залпшаючнсь у партії, їшлп на шлях ошуканства й шантажу, -фактично це був шлях зрпву ї зсередини. До якого б висновку мп не дійшлп, але звернутп увагу треба ось на що: 1) оцінка ролі і зыачіння партії в особпстпх листах ве відповідала загалынії оцииі в публічно-партіїнній пресі, 2) партія не мала жодного значіння, і тому заспбп утворення нової партії булп абсолютьо незалежні від партії, що існучала в данпії момент.

У правдивості такого поставлення питання ми переконуємося, коли порівиюемо це з поглядом Леніна.

11 IV - 10 р. Ленін пише до Горького: „До партійного об'єднання вети ї ведчть серйозні, ,либокі чинникп: або - добрий кішедь-розріжемо бодячку, гнії випустимо, дитину виростимо і внлікуємо. Або на пиганий кінець - помре дитя. 'І'оді пожпвемо деякий час бездітно (поновпмо фракцію), а тоді родимо дуялу дптни" (Јешівський збір-

ник, т. Іј. Тут ми мағмо партіӥні відиосшни, боязкість за партію, підверту боротьбу за пеї. Тут партія не прикриває собою якісь авантурницькі вчинкн.

Як продопжепнл згаданих уже партіїних поглядів Плеханова, була його оцівка більшовизму. Власше, дя їого одінка виявляла спадковість ӥого попиредніх поглядів, і зовсім не можна розглядати їх, як погллли влпадкові або ізольовапі. Навпаюп, в період боротьби а ліквідаторством відносини до бічьшовизму в умовах російської дійсности і епохи імперіялізму відбивали в собі і відносини до ліквідаторства. По суті положення складаяося так, що єдиною ї головною партійною силою, що веде боритьбу з ліквідаторами, є більшовнки, - а звідси виннкає питання, як розглядати їх і оцінюватн, - як союзників, з якими вкупі и́оротнсл, а потім зміцнюватн завойовані позициі, чи лк групу, आку мпжна використати, але в цій жс боротьбі знесититн, ведучи побічио і з нею боротьбу, щоб аавопвати позпциі лине для себе.

Плеханов у Щодешнику с.-д. ふi 10, дютпй $1: 10$ р. пише: „Ми вважаємо ї тих і тих (о́iльшовикib i меншовиків-ліквідаторів) могильниками з тою хіба різницею, шо більшовпцькі могптьнпкп, бачучи лише кількісие скорочення партії і не помічаючп їі якісного ослаблення, обумовтєного замованням старої роботи, є внутрішні ї ворогв і безумовио далеко небезпечніші".

Звілсп видно, пцо, ва Плехановшм, більшовшкп були більш винні перед партією, ніж ліквідаторп. Але цього ще не досить. Бо оцінка більшовизму могта бутп подвіїна: 11 оо́'єктввна, коли б фракцію розглядати з погляду того процесю, шо вісоувався в той час, і 2) суб'єктпвна, коли більшовицьку фракцію о́уло розглянуто лише що-до діяльности Плеханова. Можна б́уло мати дивільний погляд взагалі на більшовпків, але при найбільш розьшненій реакції треба було розглядати о́ільшовиків, які не давали ренсгатів ццо-до партіӥности, лк ойєктивио поважв! сияу, що зберігає партію незалежно від ї юілько•тп. Алс Плеханов розплядєв тізьки вілнисно сеи́е. Він навіть у тагиї відповідальниї момент не міг об'єктивво розглянути партіїииї pæx.

Пояснення цього може бутп лише в томџ, що для нього робітнича класа не Gула тоді єдпним прогресшвним громадськшм двигуном, і як доказ цьому може б́тти хоча 6 те, що він ніде не виявив того, що відмовляється від своїх поглядів, внеловлених після рево.тюції 190 р р. на взавминь ктасів. Також цікавиї факт, шо питверджчє де, це ӥюго ногляд на аграриу програму та о́оротьба 3 еЈеніном но-до иього питання.

У тої час така оцінка більшовпзму ї фактпчне нереагування на відмову ліквідаторів від ідей лнктатури пролетаріяту повиниі бу:ли штовхнути хибкі маси в обіїми ліквідаторів. До себе перетягти ді маси İлеханов не міг - це доказав історичниӥ факт.

Тому цілком постідовні ӥоюо пюэлдди, шо ..організаційна політнка Леніна, як дві краплі водп, подібна до політнки дезорганізації", бо це партію не зміцноє, а лкраз навнаки. І кили поставиту питання, хто в цей період розпаду міг бп поновити партію. - Плеханов гадав, шо поновитп партію зможуть ті елементи, лких не зіпсэвала „міжфракціӥна гризня", сео-то не бі.льшовики.

Для Плтеханова це було вірно й послідоино.
Але питання треба було поставиті пнакше. До чого зводплась всл боротьба, - тількн цо оганізаціїинх ирпнципів, до форми. в лк!іі внявляпться дані принцнип. чі до світог:ияду, до тих теоретичник засновків, в лкнх виннкала класова аналіза епохи й класьв. Tреба

 свої пог:ллди на це, зк на єдине й ціте, бо по.товинчатість- Gута

 З цього ног:я!

 течія, пи зитншилась у меншості, продовжуюти боронити всіма силами своє іспування, уміє, однак, поважати рішения и́inыности, у нає навпакн".

Ця думка стане ще яснішою, коли сюдп додати такі радкп ТЦиеханова: „Дле геть чнсто в усіх соціял-демократпчиых партіл Заходу існують реформісти (ревізіоиісти теж). Невяеж у исіх цих партілх повпнен початпся рознад. Невльек огида західніх марғсиєтів до розпаду є ознака їх любови до мізерної ципломатії (т. ХІХ, Зну). l॥леханов робить висновок, що так i мусить бюти, кони цопомагають
 повннен так роб́нти. Такнм чпиол організація - самоціль.

Особливо, в дім місці виступає у Глехапова опортупістпинпй пог:ллд на партію. Йго задовопьняє ділгноза і не цікавить прогноза. У цім міркуванні відсутня аналіза взаємнн класп і партії, тут немає світогляду, яљ внутрішиього змісту дшсципліни та організації.

Історія показала, пцо Глтхапов пе знав, а гововне, не розжмів цього. До чого довів партіӥниї конгломерат партії Другого lнтернаціовалу, чи сприяв цеї конгломерат перетворенно їх у иойові орианізації пролетаріяту? „Культурність" будівництва двох течій хіба в процесі класової боротьби не мала рішучого негативиого зиачіння для всесвітньої класової боротьби?

На жаль, цього Плеханов не зрозумів. Для партіӥцл мало знатл, але треба розумітн по-парлійшому. Звпчаїшо, тут не місце говоритш, якпм колосаинним гігантом внглядає 。 $7 е н і н ~ с у п р о т и ~ П л е х а н о в а ~ в ~ д а-~$ нії аналізі, як проводир і юласи, і партії. Глеханов бачпв переважну форму і тітьки через це він ириходив до висновку про ї доцільшість і загальність. В певропеїзиі" партії відсутня була оцінка енохи імперіялізму, заховувалося звачіння передової класп, тому послідовною з’явнлась недооцінка ідеологічної ролі, ідеологія змінилася формою, солоденькою міцанською хатннкою, де все споюійно ї хороше. I коли взятп на увагу, що ці поглядй було впсловлено в 1913 роді, коли зеличезний етап класової боротьби було пройдено і починавея ночий актнвний період, то провпна Плеханова у відрпві ідеології, світогляду від організації - ще більша.

До чого ж в основному зводяться погляди Плеханова на ліквідаторство.
 речкп про ліквідаторство стосуються питания організаціїного". Lе дуже характерно. Ідейно піцо не відокремлює неліквідаторів кід ліквідаторів. Питання про диктатуру протетаріяту, як основие питання револоції, яке навіть ліквідатори цілком зрозуміли, не є ідеїие питання. Чя воно не має зиачіння питання, з ознаю виріненняя якого можна поділитися на пілька таборів. 'Ги не вппадковий даний погтяд. Н1. Він стає послідовним з погляду концепції Плеханова.

Я раніше довів, цо їого погляд на диктатуру пролетаріяту не відокремлений від пою:тдду ва паргію, на оцінюу характеру революції та відносинг до різнвх класів.
 нема нічоюо дивного，нцо іх походжения пін поясиювау настроями．

 й Gyти не мoruo．

у статн＂Под градом пуль＂Плеханов пише：„Але в даному ви－ падку ми обвниувачуємо ліквідаторів пе в теоретичнії помпиці， а в злочині перед тою парліїною організаєєю，до люої вони нале－ жать＂．Тут це лскравіне підкреснються моменти，мю лінвідаторство
 так．Коли б російськиї сопіят－демократитиий рух „евронеїзчвався＂， тоді б усі течії ужилися під одвим дахом．Хто лє сприяв органі а－ ціїпому розпаду＂
 щовики，вони організатори між川位ціїної сваркц．

ТУт ми підходимо до оєтаниього нитания：за ццо треба було лаяти ліювідаторіз і як до них треба було ставитисл．

Коли вони ідеїно не зраджуввли ї залиигалися маркспетами， цього за Плехановим досить，щоб не лаяти їх за ідеологію．За па－ стрії，звичьїно，лаяти теж пе мояна．Jиинєтьея лаяти тільки за від－ рив від організації．

Коли вннинутı з організації питання ідеології，світогляду ї теорії， за．тинаєпнся ті：ьки технічна（）орма звязку，взавмини，щи можуть бути умовно названі „організацією＂．
 до технічно－оргаиізаціїноло нитания．Lіо ліквідаторство не було настроєм，воно мало свою ліквідаторську ідеолагію，－ось що $6 ј$ ло
 набутп ві： $1 \ldots$ відннх організаціӥних（ђорм．Плтеханов не міг шього ба－ чити з багатьох причиц．Јдеологічно їого оцінка революпії 1905 p． та її наслідків，оцінка Дюми і ктасовпх взаємнн являли соо́ою зразок типічної аналізи рормальної логікн．Вея аналі弓а виходила з пукання то＇ожности з＇Заходом．Аналіза іі досліди не прооували навіть вийти за рямкц цього і，лн ідеал，упирились в „евроисӥсььі＂中орми．

На жаль，сам Іллеанов ідеотогічно підсиливав ликвідаторствй．
 Чому ж Плеханов негатинно ставпвся до－лікьддторства？
 мально логічно，лк розгладав він усі питания тод шньнго росіїського
 глядав і партію．Xiбa в час закону иро соціялістів у Германіӥ пе було нетегальної е．－д．партії．Власне в цеӥ період Паеханов не міг суо́єктівно дійти до тої ідеологічної межі．яку він переступив у час світової віїни．У його соціял－питріотизмі і треба цукати результату д̈ого відносии до ліквідаторства．Тут у Плеханова немає виналкових поворотів．Треб́а відмовнтнея від погія：ду，мд ӥиго розповеюджувати меншовпкп，піби Плеханов мінявся：був колись хороиний，а потім
 положснпе＂пнше：„Юоли я шноді підтрим！вав більнивнків，а шноді， нивпаки，мешшовиків，то це було з тої дуле простоі причини，що пноді ті，а mоді другі бјли，на мії norлид，приддивіші＂．
 Це Плехаповське „я＂добре відоме，воно вилиилось під час організа－ ції партії（Jені＂－„よак чуть не потухла Ilскра＂）і воно наневне

видограто головну ролю mю-до тіквідаторства в звлзку з статтею Потресова в перному томі „П’ятитомиика", де виявилася роля Плеханова. Ilьому повннен був сприяти цілловитий відрив Плеханова фактичио від коннретного революгійиого руху, завдякн чому його „я"

 течія проти течї. а як особа проти течї̆. І зводилась вона до оснивних питань організації. відриваючн їх від світоютяду, бо ідеололчно він сам сприяв даному рухові.

Проф. М. Кравчук.

## ПРО ІНТЕРПОЛЯЦЮ З ДОПОМОГОЮ ОРТОГОНАЛЬНИХ МНОГОЧЛЕНІВ.

ГІ. 'Іебишов кількома нападамп розбнрав задачу параболічної інтерпоаяції способом найменшнх квацратів із допомогою ортогональних многочтенів ${ }^{1}$ ). Джерелом його дослідів була теорія алгебричних ступанкових дробів. Свої загальиі формули він особливо пристосував до практичних рахушків у частиннім випадку, коли всі дані вартості інтерпольованої функції мають, однакову вагу і є рівновіддалені.

У ції розвідци коротко подано висліди Чебишова незалежно від теорії ступанкових дробів і докладніше розглянено згаданпї частинниіі внпадок та другиї - колп вага даних вартостеї івтерпольованої функції зміняєтьсл згідно з законом біноміяльного розподілу ймовірностей. Першиіі вшпадок привів Чебпшова до взагальнення Legendге’ових многочлеиів; другий дає взагальненвя многочленів Hегmite'ubris.

$$
1 .
$$

Нехаїя дано якісь вартості незалежного змінного $x$ :

$$
x_{0}, x_{1}, \ldots, x_{n-1},
$$

що між нпми нема ріввшх, та відповідні вартості функдії $y$ :

$$
y_{0}, y_{1}, \ldots, y_{n-1}
$$

Сучинники $A_{m}$ наблджевої рівности

$$
\begin{equation*}
y \equiv A_{0} \psi_{0}(x)+A_{1} \psi_{1}(x)+\ldots+A_{k_{1}^{\prime}, k}(x) \quad(k<n) \tag{1}
\end{equation*}
$$

де $\psi_{m}(x)$ є многочлен $m$-го ступеня, впзначаємо впмогою

$$
\begin{equation*}
J_{k}^{2}=\sum_{i=0}^{n-1} p_{i}\left[y_{i}-A_{0} \psi_{0}\left(x_{i}\right)-A_{i}^{\prime} \omega_{i}\left(x_{i}\right)-\ldots-A_{\left.k^{\prime} \psi_{k}\left(x_{i}\right)\right]^{2}=\min ., ~}^{\text {a }}\right. \tag{2}
\end{equation*}
$$

а функції $\psi_{m}(x)$ - умовамп ортогональности

$$
\begin{equation*}
\sum_{i=0}^{n-1} p_{i} \psi_{l}\left(x_{i}\right)^{\prime}, m\left(x_{i}\right)=0 \quad(l \neq m) \tag{3}
\end{equation*}
$$

${ }^{1}$ ) Пор. Сочвиенил, т. І: О непрерывных дробях (ст. 201).
О́́ одном новом ряде (ст. 379).
Об иитерполаровании по способу вайменьтих кгадратов (ст. 471).
06 ивтерполированни (ст. 541).
т. 11. 0 нанбольших п нанменыших величннах сумм, составленных иа значений целой функции и ее ороизводных (ст. 1).
Об иитерполировании величин равноотстоящих (ст. 217).

Ta hopmand hoctif

де

$$
p_{1}>0 \quad, \quad \sum_{i=1}^{n-1} p_{1}=1
$$

Очевн,то, умови (3) е рівновалні з нистуиними:
(5)

$$
\begin{aligned}
& \sum_{i=1}^{n-1} p_{i}^{\prime} m_{m}\left(x_{i}\right)=0 \\
& \sum_{i=1}^{n-1} p_{i} x_{i}^{\prime} m_{m}\left(x_{i}\right)=0 \\
& \sum_{i=1}^{n-1} p_{n} x_{i}^{m-1, l_{m}}\left(x_{i}\right)=0
\end{aligned}
$$



 писати так:

$$
\begin{equation*}
J_{k}^{2}=\underline{U} \mu_{1} y_{1}^{2}-2 A_{1} T_{0}-2 A_{1} T_{1}-\ldots-2 A_{n} T_{1}+A_{10}^{2}+A_{1}^{2}+\ldots-A_{k}^{2}, \tag{6}
\end{equation*}
$$

Ie


$$
\begin{equation*}
A_{m}=J_{n} \quad(m=0,1, \ldots, l) \tag{7}
\end{equation*}
$$

та її сересни квадратичну похии́ку:

$$
J_{k}=\sqrt{2 p_{1} y_{i}^{2}-A_{u}^{2}-A_{1}^{2}-\ldots-A_{k}^{2}}=\sqrt{J_{k-1}^{2}-A_{k}^{2}} ;
$$


Очеви:
 перенонаємося, що

$$
\begin{equation*}
x^{\prime} ; m(x)=a_{m-1}^{\prime} \div m-1(x)+a_{m}^{\prime \prime}(x)+a_{m-1} n_{m+1}(x), \tag{9}
\end{equation*}
$$

де

$$
\begin{equation*}
\left.a_{m=1}=-p, x_{i} ; m=1\left(x_{i}\right)\right)_{m}\left(x_{1}\right), \quad a_{m}=\Sigma p_{1} x_{i} m_{m}^{2}\left(x_{1}\right) \tag{10}
\end{equation*}
$$

3 допомогою рівности ( $\ddagger$ ) ми́жемо перииі дві з рівностеї (10) переписаті так:

$$
\begin{equation*}
a_{m-1}=\left[\frac{x_{m-1}^{\prime}(x)}{4 m(x)}\right]_{x=\sim}, a_{m+1}=\left[\frac{x^{\prime}, m(x)}{\psi_{m+1}(x)}\right]_{x=\infty} \tag{11}
\end{equation*}
$$

Отже коли вміємо незаледво цизначати сучинниц стариого члена многочлена ч, ( $\%$, то ренурентна (формула (9) дає змогу впзначитл дей многочлен цілにом через два нопередиі.

Із рівности (9), з дономогою Sturm ової теореми та рівностеї (11), легко вплвляється, що нулі фунгцій $\%$ ( $x$ ) усі дійсні, а крім того нулі двох таких сусі:дніх фуунції - чергуються.
2.

Зпровадьмо зазпачення

$$
s_{i}=\Sigma p_{i} x_{i} l, \Sigma_{1}=\Sigma p_{i} y_{i} x_{i} l, \quad J_{m}=\left|\begin{array}{ccc}
s_{0} & s_{1} \ldots & s_{m}  \tag{12}\\
s_{m} & s_{m}, 1 & s_{2 m} \\
\cdot & \cdot & \cdot \\
s_{1} & s_{2} & \ldots \\
s_{m+1}
\end{array}\right|
$$

'Тут, 3 огля:фу на нерівність
буде очевидио

$$
p_{1}>0,
$$

$$
s_{m}>0 \quad(m=0,1, \ldots, n-1)
$$

Iз рівностей (4) та (б) дістаємо:

$$
\dot{1}_{m}(x)=\frac{1}{V_{m-1} \sigma_{m}} \quad \left\lvert\, \begin{align*}
& s_{1}, s_{1} \ldots \ldots s_{m-1} s_{1}^{1}  \tag{13}\\
& s_{1} s_{2} \ldots \ldots s_{m} x_{n} \\
& \cdot \\
& s_{m} \cdot s_{m+1} \ldots \cdot s_{2 m-1} x^{m}
\end{align*} \quad\left(\sigma_{-1}=1\right)\right.
$$

a piвність (7) тенер монна нереписати таю:

$$
A_{n!}=\frac{1}{V \sigma_{m-1} \sigma_{m}} \cdot\left|\begin{array}{lllll}
s_{0} & s_{1} \ldots \ldots & s_{m-1} & v_{0} \\
s_{0} & s_{2} \ldots \ldots & \ldots & s_{m}-v_{1} \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
s_{m} & s_{m+1} & \ldots & s_{2 m-1} & s_{m}
\end{array}\right|
$$

Toді (формула (1) дістане вигллд:

а ії середня квадратична погибка - впгляд:

Рекурептну залжність (9) теж переппшемо ннакше, взявши під увагу, що, з огляду на (11) т'а (13),

$$
a_{m-1}=\sigma_{m-1}^{-1} \sqrt{\sigma_{m-2} \sigma_{m}}, a_{m+1}=\sigma_{m-1}^{-1} \sqrt{\sigma_{m-1} \sigma_{m+1}-}
$$

і що з самої рівности (9) впплпває:

Де

$$
\tau_{j}=\left|\begin{array}{cccc}
s_{1} & s_{2} \ldots \ldots & s_{j+1} \\
s_{2} & s_{3} \ldots \ldots & s_{j+2} \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
s_{j+1} & s_{j+2} & \ldots & s_{2 j+1}
\end{array}\right|
$$

Tоді матимемо:

$$
\begin{align*}
& s_{0} s_{1} \ldots . . s_{m-1} 1 \quad s_{0} s_{1} \ldots . . s_{m-2} 1 \tag{16}
\end{align*}
$$

3. 

Розгляньмо доктадніше простий вппадок, коли

$$
\begin{equation*}
\mu_{0}=p_{1}=\ldots=p_{n-1}=\frac{1}{n} \tag{17}
\end{equation*}
$$

і коли всі івтервали

$$
\Delta x_{i}=x_{1+1}-x_{i} \quad(i=0, i, \ldots, n-1)
$$

теж рівні. Не зменшуючп загальностп, можна взятп

$$
x_{0}=0, \Delta x_{1}=1
$$

Функція $\stackrel{\text { ¢ }}{ }(x)$ внзначається до сталого чинника умовою:

$$
\begin{equation*}
\sum_{i=0}^{n-1} \psi\left(x_{i}\right) \cdot D_{i} \psi_{m}\left(x_{i}\right)=0, \tag{18}
\end{equation*}
$$

де

$$
\subsetneq(x)=\alpha_{0}+\alpha_{1} x+\ldots+\alpha_{m+1} x^{m-1}
$$

є многочлен із неозначенпмп сучпнниками.
Впровадьмо зазначення:

$$
\begin{gathered}
V(i)=V_{i}, V_{i+1}-V_{1}=\Delta V_{i}, \Delta V_{i+1}-\Delta V_{i}=\Delta^{2} V_{i}, \ldots \\
W(i)=W_{i}, W_{i+1}-W_{i}=\Delta W_{1}, \Delta W_{i+1}-\Delta W_{i}=\Delta^{2} W_{i}, \ldots
\end{gathered}
$$

Тоді матимемо тотожність:

$$
\begin{align*}
& \text { 19) } \sum_{i=0}^{n-1} W_{j} \Delta^{m} V_{1}-\sum_{i=1}^{n-1} V_{i} \Delta^{m} W_{j+m}=  \tag{19}\\
& =\left(W_{1} د^{m-1} V_{n}-W_{n+1} \Delta^{m-1} V_{0}\right)+\left(\Delta W_{2} \Delta^{m-2} V_{n}-\Delta W_{n+2} \Delta^{m-2} V_{0}\right)+\ldots+ \\
& +\left(\Delta^{m-1} W_{m} V_{n}-\Delta^{m-1} W_{n+m} V_{n}\right) \\
& (j=n-i)
\end{align*}
$$

Поклавши тут

$$
W=\stackrel{\because}{9}(x), \Delta_{m} V=C_{m}{ }_{m}(x),
$$

де $C_{m}$ є якась стала, бачимо, що рівність (18) справдиться, колк взяти

$$
V=C_{m} x(x-1) \ldots(x-m+1)(x-n)(x-n-1) \ldots(x-n-m+1),
$$

бо тоді

$$
\begin{gathered}
V_{0}=V_{1}=\ldots=V_{m-1}=0 \\
W_{0}=W_{1}=\ldots=W_{m-1}=0
\end{gathered}
$$

отлке ї

$$
\begin{gathered}
\Delta V_{0}=\Delta^{2} F_{0}=\ldots=\Delta^{m-1} V_{0}=0 \\
\Delta W_{0}=\Delta^{2} W_{0}=\ldots=\Delta^{m-i} W_{0}=0
\end{gathered}
$$

Т'ак доходимо, цо
(20) ${ }_{\sim}^{\prime} \psi_{m}(x)=C_{m} \Delta^{m}[x(x-1) \ldots(x-m+1)(n-n)(x-n-1) \ldots(x-n-m+1)]$

Далі, поклавши в формулі (19)
$W_{n-i}=y_{1}, V=\frac{(-1)^{m}}{n} \cdot C_{m} x(x-1) \ldots(x-m+1)(n-x)(n+1-r) \ldots(n+m-1-x)$, дістанемо:
(21) $\mathrm{T}_{m}=\frac{1}{n} C_{m} \sum_{i=0}^{n-1} i(i-1) \ldots(i-m+1)(n-1)(n+1-i) \ldots(n+m-1-i) \Delta^{m} y_{1-m}=$ $=\frac{1}{n} C_{m} \sum_{i=0}^{n-1}(i+m)(i+m-1) \ldots(i+1)(n-m-i)(n-m+1-i) \ldots(n-1-i) \Delta^{m} y_{i}$

Нарешті, взявши в останній формулі за $y$ функцію $\frac{\downarrow}{\prime}(x)$, дістанемо:

$$
1=\frac{1}{n} C_{m^{2}}(2 m)!\sum_{i=0}^{n-1}(i+m)(i+m-1) \ldots(i+1)(n-m-i)(n-m+1-i) \ldots(n-1-i),
$$

що знов можна перетворити з допомогою формули (19), взявши

$$
\begin{gathered}
W_{n-i}=(n-1-i)(n-2-i) \ldots(n-m-i) \\
V_{i}=(i-m+1)(i-m+2) \ldots i(i+1) \ldots(i+m)
\end{gathered}
$$

тоді дістанемо:

$$
1=\frac{1}{n} C_{m^{2}} \cdot \frac{(m!)^{2 n} n\left(n^{2}-1\right)\left(n^{2}-4\right) \ldots\left(n^{2}-m^{2}\right)}{2 m+1}
$$

ј звідси визначимо $C_{m}$.
Отож формула (1) у цьому випадку виглядатиме так:

$$
\begin{equation*}
y=\sum_{m=0}^{k} \frac{(2 m+1) \sum_{i=0}^{n-1}(i+1) \ldots(i+m)(n-1-i) \ldots(n-m-i) \Delta^{m} y_{i} \times}{(m!)^{2} n\left(n^{2}-1\right)\left(n^{2}-4\right) \ldots\left(n^{2}-m^{2}\right)} \tag{22}
\end{equation*}
$$

$$
\times \Delta^{m}[x(x-1) \ldots(x-m+1)(x-n)(x-n-1) \ldots(x-n-n+1)]
$$

i матиме середно квадратичву похибку

$$
\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n-1} y_{1}^{2}}{n}-\sum_{m=0}^{k} \frac{(2 m+1)\left[\sum_{i=0}^{n-1}(i+1) \ldots(i+m)(n-1-i) \ldots(n-m-i) \Delta^{m} y_{1}\right]^{2}}{(m!)^{2} n^{2}\left(n^{2}-1\right)\left(n^{2}-4\right) \ldots\left(n^{2}-m^{2}\right)}}
$$

Рекурентну формулу (9), з допомогою рівностей (11), наппшемо для цього вєпадку так:

$$
\left(a_{m}-x\right) \psi_{m}(x)+\frac{C_{m-1}}{\left(4_{m-2}\right) C_{m}} \psi_{m-1}(x)+\frac{C_{m}^{-}}{\left(4_{m+2}\right) C_{m+1}} \psi_{m+1}(x)=0
$$

Взявшп від обох сторін цієї рівности $m$ - у різницю в точді

$$
x=0,
$$

впзначпмо:

$$
a_{m}=\frac{n-1}{2}
$$

і дістанемо остаточно:

$$
\begin{gathered}
\Delta^{m+1}[x \ldots(x-m)(x-n) \ldots(x-n-m)]= \\
=(2 m+1)(2 x-n+1) J^{m}[x \ldots(x-m+1)(x-n) \ldots(x-n-m+1)]- \\
-m^{2}\left(n^{2}-m^{2}\right) \Delta^{m-1}[x \ldots(x-m+2)(x-n) \ldots(x-n-m+2)] .
\end{gathered}
$$

Впровадившп зазначення

$$
\frac{x}{n}=t \quad, \quad \frac{1}{n}=d t \quad(n \rightarrow \infty)
$$

дістанемо з ${\underset{m}{m}}^{(x)}$ вираз:

$$
\frac{\sqrt{2 m+1}}{m!} \frac{d^{m}}{d t^{m}} t^{m}(1-t)^{m}
$$

тоб-то Legendre'iв многочлен. Для цього вппадку легко написати формулу (1) безпосередньо або граничнпм переходом від формули (2,).

## 4.

Нехай буде зıов

$$
x_{0}=0, \Delta x_{i}=1
$$

але візьмімо

$$
\begin{equation*}
p_{x}=p(x)=\left(_{x}^{n-1}\right) p^{x} q^{n-1-x}=\frac{(n-1)(n-2) \ldots(n-x)}{1.2 \ldots x} p^{x} q^{n-1-x} \tag{23}
\end{equation*}
$$

де

$$
p>0, q>0, p+q=1
$$

Прп тім уважатимемо, що

для

$$
\binom{l}{l}=0
$$

$$
l<0, l>k
$$

Цей випадок має особльве значіння для математичної статистнкн.
Звертаючпся знов до рівности (19) і беручи

$$
W_{j}=\varrho(j), \quad \Delta^{m} V_{i}=p i_{i}^{\prime}, m(i)
$$

побачимо, лк у попереднім параграфі, що рівність (18) справдиться, ноли взяти

$$
\begin{equation*}
\psi_{m}(x)=C_{m} \Delta^{m}\left[\binom{n-m-1}{x-m} p^{x-m} q^{n-x-1}\right]:\left[\binom{n-1}{x} p^{x} q^{n-1-x}\right] \tag{24}
\end{equation*}
$$

бо (24) є справді многочлен $m$-го ступеня, а внраз

$$
V(x)=C_{m}\binom{n-m-1}{x-m} p^{x-m} q^{n-x-1}
$$

анулюється в точках

$$
x=0,1, \ldots, m-1 ; n, n+1, \ldots, n+m-1
$$

Поклавши тепер у формулі (19)

$$
W_{n-i}=y_{1}, \Delta^{m} V_{i}=p_{i, m}^{\prime}(i)
$$

дістанемо:

$$
\begin{equation*}
T_{m}^{\prime}=(-1)^{m} C_{m} \sum_{i=0}^{n-1}\binom{n-m}{i-m} p^{i-m} q^{n-i-i} \Delta^{m} y_{i-m} \tag{25}
\end{equation*}
$$

Нарешті, взявши тут за $y$ функцію $\psi m(x)$, прпйдемо до рівностп:

$$
\begin{gathered}
1=C_{m}{ }^{2} \sum_{i=0}^{n-1}(p q)^{m}(n-1)(n-2) \ldots(n-m) \\
\left.=\frac{m!}{m!C_{m}^{2}} \begin{array}{c}
n-m-1 \\
i-m
\end{array}\right) p^{i-m i^{n-i-1}}= \\
(p q)^{m}(n-1)(n-2) \ldots(n-m)
\end{gathered}
$$

лцо визначає $C_{m}$ :

$$
C_{m}^{2}=\frac{(n-1)(n-2) \ldots(n-m)}{m!}(p q)^{m}
$$

Отже іџтерполяціїна формула (1) У цьому вшпадку впилядає так:

$$
\begin{gather*}
\left.y \equiv \sum_{m=0}^{k}\left[\begin{array}{c}
n-1 \\
m
\end{array}\right)(-p q)^{m} \sum_{i=6}^{n-1}\binom{n-m-1}{i-m} p^{i-m} q^{n-i-1} \Delta^{m} y_{i-m}\right]  \tag{26}\\
\cdot \Delta^{m}\left[\binom{n-m-1}{x-m} p^{x-m} q^{n-1-x}\right] \\
\binom{n-1}{x} p^{x} q^{n-1-x}
\end{gather*}
$$

а її середня кнадратнчна похпбка так:


Рекурентна формула (9) може бути написана в дьому випадку так:

$$
\frac{(n-m-1) p q}{C_{m+1}} \dot{\psi}_{m+1}(x)+\frac{x-a_{m}}{C_{m}} \dot{m}_{m}(x) \div \frac{m}{C_{m-1}} \dot{m}_{m-1}(x)=0 \text {, }
$$

в чім можна переконатцся з допомогою рівностей (11). Що-до сучинппка $a_{m}$, то їого можва внзначшти, взявши за $x$ у дії (ऐормулі 0 або $n-1$ і завваніпвшш, по

$$
\psi_{m}(0)=C_{m} q^{-m}, \psi_{m}(n-1)=C_{m}(-p)^{-m} .
$$

Дістанемо остаточно:

$$
\begin{gathered}
(n-m-1) p q \Delta^{m+1}\left[\binom{n-m-2}{x-m-1} p^{x-m-1} q^{n-x-1}\right]+ \\
+[x-m q-(n-m-1) p] \Delta^{m}\left[\binom{n-m-1}{x-m} p^{x-m} q^{n-x-1}\right]+ \\
+m \Delta^{m-1}\left[\binom{n-m}{x-m+1} p^{x-m+1} q^{n-x-1}\right]=0
\end{gathered}
$$

Впропадввши замість зміниого $x$ змінне $t$ через рівність
i взявшпт

$$
x-n p=t \sqrt{n p q}
$$

$$
d l=\frac{1}{\boldsymbol{V}^{\prime} n p q}(n \rightarrow \infty)
$$

дістанемо по граинчиім переході:

$$
p=\frac{1}{\sqrt{2 \pi}} \cdot e^{-\frac{t^{2}}{2}}, \quad \vdots m=\frac{e^{\frac{t_{2}}{2}}}{\sqrt{m!}} \cdot \frac{d}{d t^{m}} e^{-\frac{t^{2}}{2}}
$$

отже миогоплени (24) є взагальнення т. зв. Hermite’ових многочленів.

## M. Krawtchouk.

## Sur l'interpolation au moyen des polynômes orthogonaux.

Dans cet article il est demontré entre autres le résultat suivant.
Les polyioômes
$\because, m(x)=\frac{\sqrt{\binom{n-1}{m}(p q)^{m}} \Delta^{m m}\left[\begin{array}{c}\left.\binom{n-m-1}{x-m} p^{x-m} q^{n-x-1}\right]\end{array}(m=0,1, \ldots, n-1) \text {, } \quad\binom{n-1}{x} p^{x} q^{n-1-x}\right.}{\prime} \quad(m=$
oú

$$
p>0, q>0, p+q=1, \Delta x=1,
$$

satisfont aux conditions suivantes:

$$
\sum_{i=0}^{n-1}\binom{n-1}{x} p^{x} q^{n-1-x} \psi_{i}(x) \psi_{m}(x)= \begin{cases}0 & (l \neq m) \\ 1 & (l=m),\end{cases}
$$

c'est à dire font un système orthogonal et normal.
Si l'on pose

$$
x-p n=t V^{\prime} \overline{p q^{n}}, \frac{1}{\sqrt{V} \overline{p q n}}=d t \quad(n \rightarrow \infty),
$$

alors les fonctions $\dot{\psi}_{m}(x)$ deviendront les polynômes d'Hermite:

$$
\frac{e^{\frac{t_{0}}{2}}}{\sqrt{m!}} \cdot \frac{d^{m}}{d t^{m}} e^{-\frac{t^{2}}{4}}
$$

29.XII. 1928.

## Проф. М. Кравчук.

## ПРО НАБЛИЖЕНЕ РОЗВЯЗАННЯ РІВНАНЬ.

$$
1 .
$$

Нехаї радіус збіжностп ряду

$$
f(x)=c_{0}+c_{1} x+c_{2} x^{2}+\ldots
$$

€ більший від qиста $R$ і нехай

$$
a, a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{m-1}
$$

є нулі функції $f(x)$, що мають модулі ве більші за $R$; ix є очеввдно обменене чис.то.

Ясно, що

$$
\frac{f^{\prime}(z)}{f(z)}=\frac{1}{z-\alpha}+\frac{1}{z-\alpha_{1}}+\cdots+\frac{1}{z-\alpha_{m-1}}+\xi(z),
$$

де ряд

$$
\psi(z)=\gamma_{0}+\gamma_{1} z+\gamma_{2} z^{2}+\cdots
$$

має радіус збіжности теж більнпй від $R$. Отже в колі радіуса $R$ маємо

$$
\begin{equation*}
\mid<M, \tag{1}
\end{equation*}
$$

де М є певне стале число, і рівночасно, як відомо,

$$
\left|\begin{array}{c}
(l)  \tag{2}\\
\stackrel{(z)}{l!}
\end{array}\right|<\frac{M}{(R-z)^{m i}}
$$

Далі розглядатимемо суми

$$
\begin{gather*}
S_{k}(z)=\frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!}\left[\frac{f^{\prime}(z)}{[f(z)}\right]^{(k-1)}=\frac{1}{z-a)^{k}}+\frac{1}{\left(z-\alpha_{1}\right)^{k}}+\cdots+  \tag{3}\\
+\frac{1}{\left(z-2_{m-1}\right)^{k}}+\frac{(-1)^{k-1} w^{(k-1)}(z)}{(k-1)!}
\end{gather*}
$$

Нехаї точку $z$ јзято так, що
(4)

$$
\begin{aligned}
& |z-\alpha|<R-\mid z \\
& |z-\alpha|<\left|z-a_{i}\right| \quad(i=1,2 \ldots, m-1)
\end{aligned}
$$

Тоді, рівняючи (3), (4) та (2), маємо:

$$
\lim _{k=\infty} S_{k}(z)(z-\alpha)^{k}=1
$$

отже

$$
\begin{equation*}
a=z-\lim _{k=\infty} \frac{S_{k}(z)}{S_{k+1}(z)} \tag{ㄷ}
\end{equation*}
$$

Остания рівпість дозволяє застосувати відомий спосіб Bernoulli до наближеного розвязування переступии рівнань, а саме рівність

$$
a \equiv z-\frac{S_{k}(z)}{S_{k+1}(z)}
$$

дає наближену вартість того корсня а рівнання

$$
f(x)=0,
$$

що 6 найближчиї до точкп $z$, при тім пихпбка неї рівностп їде до нуля разом із $\frac{1}{k}$.

Tak camo
(6)

$$
|\alpha-z=| \frac{1}{\lim _{k=\infty}\left|\sqrt[k]{S_{k}(z)}\right|}
$$

що доводить збімвість відомого способу Graeffe наближеного розвязання рівнань також і в переступнім випадку.

## 2.

Аспмптотнчних формул подібнпх до (5) та (6) для обчпслення о-z з допомогою величнн

$$
\begin{equation*}
S_{1}(z), S_{2}(z), S_{3}(z), \ldots \tag{7}
\end{equation*}
$$

можна утворитп безліч. Трудність їх практичного застосування полягає в обчвсленні величин (7). Звертаючися до цеї задачі, впровадьмо зазначення:

$$
\frac{f^{\prime}(z)}{f(z)}=u(z)
$$

Тоді матвмемо:

$$
\begin{aligned}
& f^{\prime}=u f \\
& f^{\prime \prime}=\binom{1}{1} u f^{\prime}+u u^{\prime} f \\
& f^{\prime \prime \prime}=\binom{(2)}{2} u f^{\prime \prime}+\binom{2}{1} u f^{\prime}+u^{\prime \prime} f \\
& \dot{\left.f^{k}\right)}=\binom{k=1}{k=1} u f^{(k-1)}+\binom{k-1}{k-2} u^{\prime} f^{(k-2)}+\ldots \ldots+u^{(k-1) f},
\end{aligned}
$$

звідкщ

Отож із огляду на (3),

Розвинувни цеї визначник елементами останнього рядка, дістанемо формулу:
(9) $S_{k}(z)=\frac{f^{\prime}}{f} S_{k},(z)-f^{\prime \prime} S_{k-2}(z)+\ldots+(-1)^{k-2} f_{(k-1): /}^{(k-1)} S_{1}(z)+(-1)^{k-1} f^{(k)}$, що дає змогу обчисляти суми (7) ступнево.

Цілком подібно можна замість фупкції и(z) використати функцію

$$
\frac{1}{f(z)}=v(z),
$$

щ) дасть формули спметричніші. З одного боку лсно, що

$$
\frac{1}{f(z)}=\frac{A}{z-\alpha_{2}}+\frac{A_{1}}{z-\alpha_{1}}+\ldots+\frac{A_{m-1}}{z-\alpha_{m-1}}+\psi(z),
$$

де $A, A_{1}, \ldots, A_{m-1} \in$ інтегральні остачі полюссів $\alpha_{1} \alpha_{1}, \ldots, \alpha_{m-1}$ функції $v(z)$, а ряд

$$
山(z)=g_{0}+g_{1} z+g_{2} z^{2}+\ldots
$$

має радіус збіжности більшиї за $R$; з другого боку тегко єачитш, що похıдна $v^{(k-1)}(z)$ визначдється з рівнань:

$$
\begin{aligned}
& 1=v f \\
& 0=\text { (i) } v f^{\prime}+v^{\prime} f \\
& \left.0=i_{2}^{2}\right) v f^{\prime \prime}+\left(\left(_{1}^{2}\right) v^{\prime} f^{\prime}+v^{\prime \prime} f\right. \\
& 0=\binom{k-1}{k-1} v f^{(k-1)}+\binom{k-\frac{1}{k}}{k-2} v^{\prime} f^{(k-2)}+\ldots+\binom{k-1}{1} v^{(k-2)} f^{\prime}+v^{(k-1)} t,
\end{aligned}
$$

у формі
$v^{(k-1)}=\frac{(-1)^{(k-1)}(k-1)!}{t^{k}}$

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{cccccc}
\frac{f^{\prime}}{1!\prime} & f & 0 & 0 & \ldots & 0 \\
\frac{f^{\prime \prime}}{5!\prime} & \frac{f^{\prime}}{1!} & f & 0 & \ldots & 0 \\
\frac{f^{\prime \prime}}{3!} & f^{\prime} & \frac{f}{2} & f & \ldots & 0 \\
3! & \ldots & \cdots & 0
\end{array}
\end{aligned}
$$

Отож, запровадивши суми подібні до $S_{k}(z)$ :

$$
\begin{align*}
& \unlhd_{k}(z)=\frac{(-1)^{k-}}{(k-1)^{\prime}!}\left(-\frac{1}{f}\right)^{(k-1)}=\frac{A}{(z-\alpha)^{k}}+\frac{A_{1}}{\left(z-\alpha_{1}\right)^{k}}+  \tag{10}\\
& \quad+\cdots+\frac{A^{m-1}}{\left(z-\alpha_{m}\right)^{k}}+\frac{(-1)^{k-1} \varphi^{(k-1)}(z)}{(k-1)!},
\end{align*}
$$

дістанемо знов

$$
\begin{equation*}
a=z-\lim _{k=\infty} \frac{\mathfrak{L}_{k-1}(z)}{\Sigma_{k}(z)} \tag{11}
\end{equation*}
$$

Tia

$$
\begin{equation*}
|z-z|=\frac{1}{\lim _{k=\infty} \mid \sqrt[k]{\bar{\nu}_{k}(z)}} \tag{12}
\end{equation*}
$$

причім シ̈́ (z) обчнслиємо з формули:


або 3 формуллі:


## 3.

До формули (11) діӥшов проф. Франк (див. . Асснмптотическая формула для выqисл. корнеї уравнения", Пзв. Крымск. Пед. Ниститута) зовсім иншими міркувавнями, звязаннмп з Newton'овим способом ваближеного розвлзаннл рівнань. Але саме поданпї тут вивід цеї формули та їй подібнпх найюраце виявляє істоту цих способів наближеного роввязання ріввань та доводпть їх збіжнисть.

Формөли (12) та (13) зводяться власне на класпчниї Hadamard'iв впслід що-до нээів аналітичних функції (пор., напр., Borel-Léons sur les fonctions méromorphes, chap. II).
В. Бржечка (див. „Решенпе числениых ураввевий", Наукові Записки вачк. дослідчих математичних катедр Ўраїни, впп. ІІІ) приходить у частиннім випадку до тих самих вислідів, застосовуючи своєрідні міркування та обмежиочпся рівнаннями алгебричнпми.

Взагальнюючш, за Hadamard'овою думкою, навсдені впсліди, можна податп чнсла $\alpha, \alpha_{1} \alpha_{2}, \ldots, \alpha_{m-1}$, всі як границі коренів одного алгебричного рівнання $m$-го ступеня (пор., нпр., авторову розвідку ., Алиебричні студії над аналітичнимш функцілми. Труди (різ.-Мат. Відділу ВУ -1 H, 1929).

Взявши замість функцій $u$ та $v$ внраз загальніншї

$$
w(z)=\frac{\Theta(z)}{t(z)}
$$

де $\bigoplus(z) \in$ аналітична функція без особливостеї у колі

$$
z=r,
$$

легко взагапьнимо висліди пих двох параграфив.
Для випадку, коли $f^{\prime}(x)$ є многочлен, можемп, викоростовуюочі Lagruerreony думку, заступити функції $S_{k}(z)$ сумами

$$
\begin{aligned}
& S_{k}(z)=\left(\frac{1}{z-a}-\frac{1}{m} S_{1}(z)\right)^{k}+\left(\frac{1}{z-x_{1}}-\frac{1}{m} S_{1}(z)\right)^{k}+\cdots+\left(\frac{1}{z-x_{m-1}}-\right. \\
& \left.-\frac{1}{m} S_{1}(z)\right)^{k}=S_{k}(z)-\binom{k}{1} S_{k-1}(z) \frac{1}{m} S_{1}(z)+\binom{k}{2} S_{k-2}\left(\begin{array}{l}
(z) \\
m^{2} \\
S_{1}^{2} \\
(z)-\cdots
\end{array}\right.
\end{aligned}
$$

(пор. мій артикуу: „Уваги до Jaguerre’ового способу наближеного розвязання рівнань". Збіринк матем., прир., лік. секції Наукопого Т'ва ім. Шевченкд, іІьвіз, 1929). 'Тоді за умов

$$
\begin{aligned}
& \left|\frac{1}{z-\alpha}-S_{1}(z)\right|<\left|\frac{1}{z-k}-S_{1}(z)\right| \\
& \left|\frac{1}{z-\alpha}-S_{1}(z)\right|<\left|\frac{1}{z-\alpha_{1}}-S_{1}(z)\right|(i=1,2, \cdots, m-1)
\end{aligned}
$$

рівності (5) та (6) замінлться такими:

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{z-a}-S_{1}(z) & =\lim _{k=c} S_{k}(z) \\
\left|\frac{1}{z-\alpha}-S_{1}(z)\right| & =\lim _{k=\infty}^{k}\left|\sqrt{k} \sqrt{S_{k}(z)}\right|
\end{aligned}
$$

4. 

Формули (5), (6) та ім подібні не датть аручного способу оціннти похибку наближеного кореня, обчисленого тнмп засобами. Значно вигідніші з цього погляду є ітераційні процеси наблпженого обчисленвя коренів, що до них належить і Newton'ів. Шукаючи корисних варіядії цього останвього способу, застосуймо иого до функції

$$
\begin{equation*}
F(x)=e^{-u x} f(x) \tag{15}
\end{equation*}
$$

Коли $x+h$ є діӥснпї корінь рівнання

$$
f(z)=0,
$$

T0

$$
\begin{equation*}
F(x)+h F^{\prime}(x)+\frac{h^{2}}{2!} F^{\prime \prime}(x)+\frac{h^{3}}{3!} F^{\prime \prime \prime}(x)+\cdots=0 \tag{16}
\end{equation*}
$$

та

$$
\begin{equation*}
F(x)+h F^{\prime}(x)+\frac{h^{2}}{2} F^{\prime \prime}(\xi)=0 \tag{17}
\end{equation*}
$$

Не зменшуючн загальностп міркувань, можва вважати, що $h>0$; тоді

$$
x \leqslant \xi \leqslant x+h
$$

Нехай на інтервалі ( $a, b$ ), що обіӥмає інтервал ( $x, x+h$ ), маємо:

$$
\begin{equation*}
f(\xi) f^{\prime}\left(r_{1}\right) \geqslant 0, f^{\prime 2}-f f^{\prime \prime} \geqslant 0, f^{\prime 2}-f f^{\prime \prime} \geqslant 0 \tag{18}
\end{equation*}
$$

Впровадившп зазначення

$$
\begin{equation*}
\Delta(x)=f^{\prime 2}(x)-f(x) f^{\prime \prime}(x), \delta(x)=f^{\prime \prime} 2(x)-f^{\prime}(x) f^{\prime \prime \prime}(x) \tag{19}
\end{equation*}
$$

пошукаймо $a$ з умовн:

$$
F^{\prime \prime}(x)=-0 \text {; }
$$

дістанемо:

$$
\begin{align*}
f^{\prime}(x) a= & \frac{f^{2}(x)-\sqrt{f^{\prime 4}(x)-f(x) f^{2}}(x) f^{\prime \prime}(x)}{f(x)}=  \tag{20}\\
& =\frac{f^{2}(x) f^{\prime \prime}(x)}{f^{\prime 2}(x)+\sqrt{f^{2}(x) \triangle}(x)}
\end{align*}
$$

звідки

$$
\begin{equation*}
|a| \leqslant\left|\frac{I^{\prime \prime}(x)}{2 f^{\prime}(x)}\right| \tag{21}
\end{equation*}
$$

Тепер рівність (16) перепишеться так:

$$
F(x)+h F^{\prime}(x)+\frac{h^{3}}{3!} F^{\prime \prime \prime}(x)+\cdots=0,
$$

звідки дістанемо наближену вартість $h$, відкинувши малі 2 -го та вищих ступенів:

$$
\begin{equation*}
h_{1}=-\frac{F(x)}{F^{\prime}(x)}=-\frac{f(x) f^{\prime}(x)}{\sqrt{f^{2}(x) \Delta(x)}} \tag{22}
\end{equation*}
$$

Комбінуючष тепер рівності (22) та (17), одержшмо:

$$
\begin{equation*}
\frac{h}{h_{1}}=1+\frac{h^{2}}{2!} \cdot \frac{F^{\prime \prime}(\xi)}{F(x)} \tag{23}
\end{equation*}
$$

Зазначивппи далі $x+h_{1}$ через $x_{1}$, а $x+h$ через $x_{1}+h^{\prime}$, дістанемо так само наблпжену вартість $h_{2}$, числа $h^{\prime}$ :

$$
h_{2}=-\frac{F(x)}{F^{\prime}\left(x_{1}\right)}
$$

та залежність подібну до (23):

$$
\begin{equation*}
\frac{h^{\prime}}{h_{2}}=1+\frac{h^{\prime 2}}{2!} \cdot \frac{F^{\prime \prime}(\xi)}{F\left(x_{1}\right)} \quad\left(x_{1} \leqslant \xi \leqslant x_{1}+h^{\prime}\right) \tag{24}
\end{equation*}
$$

I т. д. Отож, як бачпмо з теорії збіжности Newton'ового способу, буде

$$
h_{1}+h_{2}+\cdots=h,
$$

тоб-то поданвй ітераційний процес збігатиметься (і при тім швидше від Newton'ового), коли відношенвя

$$
\frac{F^{\prime \prime}(\xi)}{F(x)}, \frac{F^{\prime \prime}\left(\xi_{1}\right)}{F\left(x_{1}\right)}, \cdots
$$

будуть додатві. Тпмчасом із допомогою рівности

$$
F^{\prime \prime}(x)=0
$$

дістаємо:
(25) $\frac{F^{\prime \prime}(\xi)}{F(x)}=e^{-a(\xi-x)} \cdot \frac{f(x) f^{\prime \prime}\left(f^{\prime \prime}(\xi)-2 a f(x) f(\xi)+2 a f(x) f(\xi)-t^{\prime \prime}(x) f(\xi)\right.}{f^{2}(x)}=$

$$
\left.=e^{-a(\xi-x)} \cdot \frac{f(\xi)}{f(x)}\left[\frac{f^{\prime \prime}(\xi)}{f(\xi)}-\frac{f^{\prime \prime}(x)}{f(x)}+2 a: \frac{f(x)}{f(x)}-\frac{f^{\prime}(\xi)}{f(\xi)}\right)\right]
$$

3 огляду на неріввість

$$
\wedge \leqslant 0
$$

маємо:

$$
\left(\frac{f^{\prime}}{f}\right)^{\prime} \leqslant 0
$$

на івтервалі ( $x, x+h$ ), отже

$$
\frac{f^{\prime}(x)}{f(x)}-\frac{f^{\prime}(\xi)}{f(\xi)} \geqslant 0,
$$

і тому, ааміняючи в (25) число $a$ виразом

$$
\frac{f^{\prime \prime}(x)}{2 f^{\prime}(x)}
$$

(див. (21), дістанемо, взявшп під увагу, що $a$ ч число від'ємне:

$$
\begin{equation*}
\frac{F^{\prime \prime}(\xi)}{F(x)} \geqslant e^{-a(\xi-x) \frac{f^{\prime}(\xi)}{f(x)} \cdot\left[\frac{f^{\prime \prime}(\xi)}{f^{\prime}(\xi)}-\frac{f^{\prime \prime}(x)}{f^{\prime}(x)}\right]} \tag{26}
\end{equation*}
$$

А що з огляду на неріввість

$$
\dot{i} \geqslant 0
$$

маємо:

$$
\left(\frac{f^{\prime \prime}}{f^{\prime}}\right)^{\prime} \leqslant 0,
$$

T0 ї

$$
\frac{f^{\prime \prime}(\xi)}{f^{\prime}(\xi)}-\frac{f^{\prime \prime}(x)}{f^{\prime}(x)} \leqslant 0
$$

Коли, крім того, взятв під увагу, що очевидно на інтервалі $(x, x+h)$ числа $f$ та $f^{\prime}$ мають противні знакп, то й впйде з (26), що

$$
\frac{F^{\prime \prime}(\xi)}{F(x)} \geqslant 0
$$

Отож ітеруючв наближенвя до кореня $x+h$ рівнання

$$
f(z)=0
$$

з допомогою рівностеї типу:

$$
h_{1}=\frac{f(x)}{\sqrt{\triangle(x)}} \operatorname{signf}{ }^{\prime}(x)
$$

дістанемо процес збіжний за умов:

$$
\begin{gather*}
f(\xi) f^{\prime \prime}(\eta) \geqslant 0  \tag{27}\\
\Delta(\xi) \geqslant 0 \\
\delta(\xi) \geqslant 0
\end{gather*}
$$

Умова (27) 6 та сама, що умова збіжностіи Newton'ової ітерації, умова (28) справджується завжди поблпзу дійсного коревя нашого рівнання. Що-до умовн (29), то у випадку, кплп, впр., $f(x) 6$ мвогочлен, вона разом із умовою (28) справджубться тотожньо для рівнань із самими дійсними коренямп.

В останньому внпадку абюжність цього способу можна довестп иншими міркуваннямп (пор., нпр., мій артикул згадуванпй у параграфі 3), 60 в основі він мало чвм відрізняється від Laguerre'ового.

Використовуюои ті самі основні рівності (16) та (17), може бутн вигідно визначати сучщнник а з умови:

$$
F^{\prime}(x)=0,
$$

що дасть:

$$
\alpha=\frac{f(x)}{f(x)}
$$

Тоді рівність (16) перепишеться так:

$$
F(x)+\frac{h^{2}}{2} F^{\prime \prime}(x)+\frac{h^{3}}{\hat{o}} F^{\prime \prime \prime}(x)+\cdots=0,
$$

звідкш дістанемо наближену вартість $h_{1}$ числа $h$, відкниувши малі ступеня старшого за 2-ї:
(30)

$$
{\mu_{1}}^{2}=-\frac{2 F(x)}{F^{\prime \prime}(x)}
$$

або:

$$
h_{1}= \pm \frac{f(x) \sqrt{2}}{\sqrt{\triangle(x)}}
$$

Комбінуючи рівність (30) з формулою (17), дістанемо:

$$
\frac{h^{2}}{h_{1}^{2}}=\frac{F^{\prime \prime}(x)}{F^{\prime \prime}(\hat{i})}
$$

Далі подоно жє дістанемо $h_{2}, h_{3}, \ldots$
Якщо $F(\xi)$ на інтерваль ( $x, x+h$ ) має незміннпй знак і для всякого $h>0$ буде

$$
\begin{equation*}
\frac{F^{\prime \prime}(x)}{F^{\prime \prime}(\hat{\xi})} \geqslant 1, \tag{31}
\end{equation*}
$$

то очевидно знов буде:

$$
h=h_{1}+h_{2}+\cdots ;
$$

отже дістанемо це одну збіжиу ітерацію для обчислення кореня $x+h$, притім вигідніпу від попередньої.

Нерівність (31) можна перетворитп до зручнішого вигляду, але ми ва цьому тут не спиня6мося.

Проф. О. Лебедев і О. Савенков.

##  (DENDROLIMUS PINI L.).

## A. Lebedev und A. Sawenkov.

## EINIGE NEUE ERGEBNISSE AUS DER BIOLOGIE UND PHYSIOLOGIE DES KIEFERSPINNERS (DENDROLIMUS PINI L.).

Після дослідів Екштейна біологію прядкп сосновою можна вважати за внвчену з достатньою повністю, принаймні для умов Германії.

У нас цього шкідника спостерігали: Серебряніков, I. В. Васпльєв, Шишкін і деякі инші, а в тім"далеко не так докладно й впчерпуючо, як це зробив $\mathrm{Ekmтейн}$. з спостережень цього автора, щоб висвітлити, оскільки вони погоджуються з умовами життя шкідшнка на Україні, мп в першу чергу взялп собі дослідитл можливо точніше, скільки голок з'їдає гусениця за весь час свого життл. Це дуже важливе в практичному віднопенні питання, хоч його й висвітлив Екштейн, проте ж беа вказівок на метод, що за ним він працював.

За їого даншмп кожна гусенпця, обгризши з країв 16 голок, з'їдає зовсім або почасти пересічно 754 голкп.

Знаючи вагу голок спробного дерева, тегко вирахувати й чпсло гусениць, які можуть ділком знищитп на ньому всю глицю.

Вивчення цього питання ми ще тільки почали; а тому в цій статті торкнемось низкı нишнх питань, які ми мали можливість більшою чп меншоо мірою зачепитл, внкорвставші матеріял, що був у нашому розпорядженні. Останній зібрано в блшзькшх до Кпїва ліс-нпцтвах-Боярському та Дарницькому, а крім того одержано від евтомолога В. А. Ць опк ала декільна сот лялечок з Ямпільської дачі, Донецького лісництва, в Артемівській окрузі, де в цьому році запроваджувано окільчування соснових насаджень проти прядки соснової.

В нашій статті мн розгляघемо такі пптанвя:

1. Терміни заляльковування гусениць.
2. Вихід метеликів, початок і кінець льоту, \% відношення самдів і самиць та вихід їх у різні часп двя.
3. Парувавня, їого довгочасність, приваблнвість самнць, чшсло парувань та крайні $̈ \mathrm{x}$ термінп.
4. Вага метеликів після впходу і зміна її за весь пас їх життя.
5. Поклад яєць, відношения іх до ваги самидь, вага яєць запліднених та незапліднених і зміна вагп ябць з розвитком зародка.
6. Довгочасність життя заплідненпх і дівочшх самиць, а також самців, що копулювалп й нс копулюва.лш.
7. Терміни виходу гусенпць з лєць одного покладу.
8. Зараженість паразитамн.

У Боярському лісництві 1928 року заляльковуватись прялка почала в останиії декаді травня, а літати - в середшні чсрвня. 21/VI на галпді знайдено перші яййя, з лких гусениці вийшли $30 / \mathrm{FI}$, отже ці яїпя відкладено 15-16/VI. Останих гусениь можна було спостерігатн у лісництві 28 -го червнля.

Найбільшнй діт у природніх умовах ше можна було спостерігати, бо розмножения прядни в лісннцтві поки що дуже нсзначне.

Судлчи по метеликах, що впходилд в лабораторії як з місцевих лялечок, так і завсзеншх з Артемівської округн, то найбільшиї літ повинен був прппастп на серетину липия. Взагалі літ розтлгвувся на досить довгиї час, бо закіпчився він тільки щось аж 20 серпня. Треба гадати, що і в умовах Артемівської округи зазначені терміни приблизно збігаються з пиївськимп, - прпнаїмві відношеняя першої половини льоту підтверджено виходом метелшків з лялечок, що їх одержано звідтіль. З нпжченаведеної таблпці можна бачвти, що найбільmпï впхід мететиків прппадав на середпиу липнл. Кокони зібрано 27-го черввя в Донецькому лісництві.

Таблиия 1.

| д 11 i | Camai | Самиці | Диі | Самщі | Самиці |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 7-\II | $\stackrel{2}{2}$ | - | $14-\mathrm{V}$ Il | 33 | 10 |
| 8 | 3 | - | 15 | 39 | 16 |
| 9 . | 12 | - | 16 .. | 30 | 15 |
| 10 n | 7 | 1 | 17. | 31 | 1:3 |
| 11 " | 12 | 1 | 18. | S | 3 |
| $12 \times$ | 14 | $t$ | 19 - | 2 | - |
| 13 | -88 | 4 | Разом | 221 | G7 |

Хоча а початку льоту завжди переважають самці, а все ж наслідок був досить несподіваний, бо різниця у відсотковому відношенні між самцями й самицями була дуже велика ( $76.7 \%$ та $23.3 \%$ ), й вавіть впннкала думка про внпадковість цього явица. Проте ж доводиться вважатп такө відвошення за нормальне, бо, беручи на увагу, що прядка соснова не виняток серед більшости комах що-до чшслової рівности статей, мп муснмо припустити, що вона урівноважиться в другій половнні льоту, колп чпсло самців та самиць повинно бутп зворотвим. Дійсно, кокони, що одержано їх з Дарнєцького лісництва, в кінці липня як-найкраще ствердили наше припущення. Починаючи з 25 липня ӥ по 18 серпня впїшло 50 самців і 190 самвдь, себ-то перших було $20.9^{\circ} \%$ і другпх $79.1 \%$, а всього за цілпї період льоту впйшшл самців 271 екземпляр, а самиць 257 екз., що в $\% \%$ складає 48.7 та 51.3. Колп б більпе було число кокошів, то це відношення, безсумнівно, ше більш вцрівнялося б.

Вихід метеликів прппнвився щось коло 20 серпвя, отже трџвалість льоту цього року ріввялась 67 двям, що чудово збігається з свідченням К. Л. Шпшкіна для 1910 року, хоч літ 1910 року почався й закінчпвся на два тпжні раиіш, а саме з $1 / \mathrm{V}$ д до $5 / \mathrm{V}$ 'III.

Щоб вияснити, лк разподіляється впхіц метеликіз на протязі доби, ми вели безперервві спостережения за виходом а 12 -го до 19 -го липия. Виявлено, що метелики впходять протягом всієї цобп ї ве було такої годвни, щоб вихід зупинявся, проте ж наїбільша кількість метеликів припадає на юечіриій та нічний час, у цей час вікодить також найбільше число самиць. Перед виходом метелика лялечка робить довгочасні окружві рухи, під час яких розсуваються останні нитки,

лкі закрлвають передпій кінець кокова, бо в цьому місці він дуже рідкий. ЗІк тільки покажетьсл з кокону головниї кінець лялечки, остания лопається, ї метелпк вилізає з неї так швпдко, цо ввесь процес виходу тягнеться не більш однієї хвилини.

Низка дослідів, поставлсних над паруванням, пршводить до висповку, що статсва стиглість у самців і самиць пастає маїже однотасно, а саме: самиці стають здатними до парувапня вже через $2 \mathrm{~h} 25^{\prime}$ після вихоцу з лялетки, самці ж трохп пізніше: найкоротшпї час, після якого самець почав паруватись, був 4 һ 50 . Не дпвлячисю на де, парування не завжци буває так рано, частіи воно почпнається if ㄴ́ться протягом першої доби життя метеликів. Здатність до парування метелшки зберігають дуже цовго. Коли іх штучно ізолювати, а потім сполучити, то можна побачитп, як це ї нам пощастило, парування навіть терез $6 \frac{1}{2}$ ціб. В одному випацку самець прнступив до копуляції чсрез 6 діб 20 h після народжения.

Для самиць вищі границі парування одержано в лісі з свіжими „дикими" самцями. Для цього самиць, що просиділи в ізоляції більше 5 діб, вивезли в ліс, і, як стало смеркати, прив'язалп до стовбурів дерев. До нпх прилітали самці з волі, й таким чииом було встановлсно, що одпа самиця парувалася через 6 діб i 1 h , а друга через 6 діб і 12 h. Цікаво, що „цикі" самці в цих дослідах вели себе зовсім пнакше ї відрізнялись надзвпчаӥним ньхом. Коли на них падало світло лихтарл, вонп починалв битись, силкупчпсь відірватися від сампць, що їм агодом і вдавалось зробити.

Довгочасність парування в спостережених випадках приблпзно
 галися рідко, й тому повідомления Серебрянікова що-до парування протягом $3-x$ діб 6 наслідок помилки в спостереженні. В даному вппадку він мав, більн аніж певно, справу з повториим паруванням, яке відзначав і Екштейн.

Повториі порування ми мали змогу зареєструвати тільки для самців, самиці ж уперто уникали парування, хоч спостереження Екштсїна й свідчать, що самиці можуть теж копулювати двічі й навіть до трьох раз. Треба відзначити, що однакові на зріст самді ї сампці, звнчайпо, нс паруються. Ще Екштей н помітив де явище ї зробнв дослідження на 65 парах, але ж спарувалося всього тільки 23. Приблшзно те ж саме спостерігалося і в нашшх досвідах: ізольовані пари спділп по декілька діб, і парування не наступало, самиці ж почншали класти незапліднені яӥця. Коли копулядія і була, а була вона дуле рідко, то ве раніш, лк через добу, а то і дві. Через те ті часті вппадки, колп доводшться спостерігатп in copula самців i caмиць, цц виӥшли в ту ж ніч, пояснюються різним часом внходу їх із лялечок, себ-то що різнпця в літах у них муспть бути не менша $2^{1 / 2}$ Годпн.

Нас дуже цікавнло пптання про вплев привабливости сампць на самців, проте ж досліди в цьому напрямі проведено в дуже обмежених розмірах, бо не було для цього достатнього матеріллу. Одшн із дослідів поставнли 12/VII, увечері, на дільниді ентомологічної станції, поруч з лкою є невелпке соснове насаджения, частково відокремлене ї належне до саду станції. У 9h вечора на сосну була почеплена клітка з двома сампдями віком біля добп. На віддалі 20 сажн. від клітки па землю була поставлена коробка з 10 самцями ї розчпвена. Вечір був темниї, твхиїі ї безвітрявшй, шасувались хмари. В 9h 10 ' полетіло 2 самді, в $9 \mathrm{~h} 15^{\prime}$ ще 3 самці, в 9 h $25^{\prime}$ полетів 1 самець, в $10 \mathrm{~h} 5^{\prime}$ —два самці; до $10^{\text {h }} 45^{\prime}$ залишився в коробці тільки 1 самедь.

B 10b 35' коло клітки почали кружляти самці, число лких із-за темнотп й швидкого льоту неможливо було встановитп, а в тім вони всі, як видко, були па виду; з них удалось зловпти 3 екзем., й всі вони були з чпсла вппущених, бо були помічені чорною тушшю. На жалы, у $10 \mathrm{~h} 45^{\prime}$ пішов доц, який не дав можлпвости далі досліджувати. $З$ цього досліду, звичайно, трудно зробнти певний впсновок про снту вплпву прпвабливости самидь, проте існувания такого явица є цілком очевпдне і вплпв їого безперечно діє на багато більше віддаления.

Другиї дослід поставпли ми для доводу прнсутиости ва череві самиць glandulae odoriferae та прпваблпвого іх впливу навіть на відрізаному череві сампць. Для цього зробпли скриньку з трьох відділів, розташованпх один біля одного. Середнії відділ сполучався з краӥнімп невелпкпми віконцямн, що розташовані на рівні помосту скришькп. Tакі ж віконця були прорізані й на зверхніх стінках краӥніх відділів, що дозволяло вести спостереження, ї крім того встановити, чи впливало світло приваблпвим чином на самдів. У 8h вечора в середній відділ посадили самця віком 3 h ,' а біля віконець крайніх відділів, затягнутих дротяноо сіткою, прпкріпஈли в одному відділі черевце самиці віком 2 h, а в другому-їі крила. За дві хвплини післл впуску самця в середній відділ, останнії переходив у відділ з черевдем сампці. Дослід повторплп три рази з тшм сампм наслідком; те лі саме трапплося з самдем віком 8 , і не було вппадку, щоб самець пішов у відділ з криламп самиці. Щоб виключптп вплив світла лямпи, скриньку декілька разів перевертали так, щоб черевце самиді було в тіні й на світлі, але ж останнє не робшло на самців, у даному вппадку, пілкого впливу.

За деякпй час після виходу з лялечки метеликп внкидаюоть з анального отвору досить велику кількість каламутної брудно-жовтого кольору рідшнп, яка являє з себе скупчені в кишечнику, а саме в його сліпому відділі, залишки обміну речовин ${ }^{1}$ ). Екшт е йн помітив де викшдання в метеликів після копулядіі й гадав, що це властивість тількп самидь. Проте ж впкпдають рідину не тількп сампці, але й самді і, як видно, однаково як до копуляції, так і після її. Нам часто доводилось спостерігати, що викидання попереджсували копуляцію і в нас була навіть думка попробувати, чп не має вона будь-якого приваблпвого впливу на самдів. Казанськиї, що спостерігав прядку кедра, надає цій рідині приманливе зшачіння ї просто каже, що самці паруються тільки з такимп самицямп, лкі вже викинулп цо рідину. Проте ж це припущення треба відкинути, по-перше, тому, що викидання буває нс тількп в незапліднених, але ж і в запліднених самидь, а по-друге-пї впкидають і самді. Коли взятп двома пальцямп за груди самидю чи самця через деякий час після виходу їх из лялечкп, як крила їх змідніють, то в більшості вони негайно викидають цю рідину й :асто в великій кількості та з значною силою. Мноді це виквдання буває повторним, настаючи одно по одшому через декілька хвилин, або тягнється протягом першої доби іхнього жкиття.

Нас цікавпла абсолютна вага дієї рідини ї відношення її до загальноі вагіІ тіла метеликів після їх виходу а лялечки, а тому ми провөли низку зважувань самців і самшць та рідинп, що вонп викинули. Наслідки цих зважувань наведені в наступнії тиблиді.

[^0]Табличя 2.

| C $\mathrm{max}_{\text {a }}$ | Bara b 2 | Вага инкннутої рідини | \% відиошония ваги рідини до ваги тіла | Час внкидання рідини ніслл виходу 3 лялечки |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Самицл . . . . | 1.8179 | 0.26003 | 1.1 .6 | через добу |
| . . . . | 1.8:327 | 0.3055 | 16.6 | , |
| $\cdots$. . . | 1.81331 | 0.2689 | 14.\% | , |
| " | 9.4960 | 0.3668 | 1.1 .7 | $\cdots$ |
| , . . . | 2.2280 | 0.3180 | 14.2 | $\cdots$ n |
| " . . . | $2.01+1$ | 0.33300 | 16.1 | $\cdots$ |
| " • • | 2.36 (\%) | 0.34150 | 1.1.-1 | $n \quad n$ |
| " - . | 2.1960 | 0.3976 | 15.9 | " $\quad$, |
| $n$. . . | 2.0750 | 0.2200 | 10.6 | $n \quad n$ |
|  | $2.118 \%$ | 0.34834 | 16.2 |  |
|  | 2.401:3 | 0.0998 0.3066 | 16.9 | $\cdots \quad 2 h$ jor |
| Самеци, . . | $0.91 \cdot 11$ | 0.32039 | 35.1 |  |
| " . . . | 0.8176 | 0.2057 | 25.1 | $\cdots \quad 2^{\text {b }} 20^{\prime}$ |
| $\cdots$. . . | 0.9166 | 0.1709 | 49.7 36.9 | . добу |
| \% - . | 0.7305 | 0.2700 | $3 \mathrm{C.9}$ | $\cdots$ |

Оссблпвнй інтерес у шій таблиці має вага викпнутої рідинп й \% відвошення її до ваги тіла самиць та самців. У самиць вага рідини коливалася від 0.2200 до 0.4064 2, що сктадає від 10.6 до $16.9 \%$ ваги тіла. У самців де відношення досягає разючвх розмірів через їх малу вагу ї велику кількість викпдуваної рідпни, яка не поступиться в вазі сампцлм. Як бачшмо з таблиці иноді вага цієї рідиши може досягати половнне ваге їх тіла.

Екштейн зробив зважуванвя самиць до покладу й після покладу пшми яєць. Протө ж він точшо не показує, коли віш їх важив, через те мп зробили нпзку зважувань самиць та самців зараз після впходу іхх із лялечок. Цю вагу мп подаємо в таблнці 3.

Вага самцівта сампць у нпзхідному порядку.
Tаӧлиuฺ. 3.

| Bara самндь у грамах |  |  | Bara самців у грамах |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2.8702 | 2.0501 | 1.8179 | 0.9 .160 |
| 2.4966 | 20750 | 1.8018 | 0.926\% |
| 2.1960 | 2.04 .42 | 1.7993 | 0.9141 |
| 2.1013 | 2.0385 | 1.7695 | 0.8106 |
| 2.3980 | 2.01 .4 | 1.6286 | 0.8176 |
| 2.3520 | $1.990{ }^{\text {t }}$ | 1.6028 | 0.7916 |
| 2.2805 | 1.9532 |  | 0.75 .3 .4 |
| 2.237 - | 1.5708 |  | $0.752-1$ |
| 2.2280 | 1.8434 |  | 0.7308 |
| 2.1182 | 1.8327 |  | 0.7125 |

Як бачпмо з наведених даних, вага новонароджених сампдь хитається між 2.8792 й 1.6028 при серегнії вазі в 2.0781. Екштей н ваводить трохв пнші чпсла: maximum ваги 2.52 2. ӥ minimum 0.83 г. Екптеїн важив 58 салидь, з яких 4 екз. важплп менш 12,44 екз. важплп від 1 до 2 г й 10 екз. 2 а й більше. Ми зважпли тільки

26 самиць, але через те, що бралп їх без вибору, у міру впходу лялеqок, то наслідки не можна вважати далекими від дійсности. Знявлено, по всі самиці мають у вазі більше 1.5 г, при чому самиць, що важпли мснше 2 2, було мепше (всього 11 екз.), більше було важчих (15 скз.): важилп вопи більше 2 а Таким тпном ириходимо до такого впсновку: або よ к н т с їй важпв самиць, що вже викинули ріднну, або західиьо-свропеїські, напрпклад, германські екземпл. прядки соснової, що мають меншу вагу, дрібпіші від напих. Коли останнє вірно, то воно ще більш висуває конечиість перевірки дослідів Екштеїна про кількість їжі, що впмагає гусениця за весь тас свого жпття. Крім того ми зважили також 10 самців зараз же після виходу з лялечок. Їх вага хиталася в межах між 0.9466 та 0.7195 2, при середній вазі в 0.8186 2, по дає $39.3 \%$ від ваги самндь, себто виходить, що самоі в $21 / 2$ рази легші від самиць.

Екштейи важпв сампць ще й після покладу лбць. Дані ӥого стосуються тлх самих 58 самиць; вага іхх хнталася між 0.25 і 0.98 г

315 зважувань „пустих" сампць, як незапліднепих так і заплітненшх, найншжча вага в нас рівнллася- 0.2558 і паӥвища 0.81402 , що дає чпсла, блпзькі до данпх Екштейна. Окрім початкової вагп метеликів нас цікавпло також питаннл про те, як іде витрата їх вагп за весь час жпття, лк вона зменшується в заплідненшх і незаплідненшх сампць разом з відкладанням яєць і як проходить витрата її в самців. Для дього ми що-дня зважувалп 25 екз. метеликів, почшнаючп з моменту їх виходу з лялечки й кінчаючп смертю. Щоденно в самиць підраховувалося чпсло відкладених ябць та іх загальна вага. Нижче ми наводимо декілька такпх дослідів.

Дослід 15-й. Самиця внйшла 6/VIII в $11 \mathrm{~h} 50^{\prime}$, запліднена 8/VIII в $17 \mathrm{~h} 45^{\prime}$; початкова вага $=1.8708$ 2; відклала 191 яйце вагою 0.9312 2, викпнула рідннп 0.2003 г після зважуваннл $7 / \mathrm{V} I \mathrm{I}$.

Таб.ıич.я 4.

| Диi | Години аважувань | Bara самиці | Число яєць | Загальна ix вara | Вага одного яіиця | Hишиі витрати |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 7-YIII | 19 h 25 ${ }^{\text {d }}$ | 1.8113 | 0 | - | - | 0.0595 |
| 8 n | $18^{\text {b }}$ | 1.5458 | 0 | - | - | 0.0652 |
| 9 | $21^{\text {b }} 35^{\prime \prime}$ | 0.70:3 | 1.18 | 0.7392 | 0.00:50 | 0.103 .4 |
| 10 | $22^{\text {b }} 45^{\prime \prime}$ | 0.574 | 16 | 00750 | 0.0017 | 00.538 |
| 11 | $21^{\text {b }} 55^{\prime}$ | 0.4990 | 0 | 0.0109 | 0.0015 | 00348 |
| 12 | $20^{\mathrm{b}} 40^{\prime}$ | 0.178 .4 | 1 | 0.0010 | -0.00.10 | 0.0160 |
| 13 | 19 b | 0.4138 | 9 | 00:392 | 0.0013 | 0.025 .4 |
| 14 | $16^{\mathrm{h}} 55^{\prime}$ | 0.3624 | 6 | 0.0252 | $0.00 \cdot 12$ | $0.0 \div 62$ |
| 15 | $13^{\text {b }} 10^{\prime}$ | 03331.1 | 2 | 0.0080 | $0.00 \cdot 40$ | 0.0230 |
| 16 | $13^{\text {b }} 4.5{ }^{\prime}$ | 0.3068 | 0 | - | - | $0.00 \cdot 46$ |
| 17 | $12^{\text {b }} 40^{\prime}$ | 0.2802 | вмерia | - | - | 0.0266 |

Дослід 22-氏̈. Самиця внйшла 9/VIII в $22^{\text {h }} 15^{\prime}$, запліднена з 9 на 10/VII; початкова вага $=2.07502$; відклала 241 яйце вагою 1.10562 ; внкинула рідпни 0.2200 г перед зважувашням 10/VII.

Таблицл.

| Диi | Години звануувань | Bara cammi | Чпсло лєщь | Загалина ix bara | $\begin{gathered} \text { Вага } \\ \text { 1-го лійцяя } \end{gathered}$ | Hnini витраты |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 10-V.jII | $19^{\text {h }} 10^{\prime}$ | 1.8429 | 0 |  | - | 0.0130 |
|  | $22^{\text {h }} 10^{\prime}$ | 1.527.4. | 127 | 0.6220 | 0.0049 | 0.1926 |
| 12 | $21^{\text {b }}$ | 0.8532 | 31 | 0.1 .10 .1 | $0.00 \cdot 15$ | 0.0338 |
| $1: 3$ | $19^{19} 90^{\prime}$ | 0.7552 | 13 | 0.0570 | 0.00014 | 0.0.410 |
| 1.4 | 174 $2.5{ }^{\prime}$ | 0.605000 | 18 | 0.0774 | 0.00.11 | 0.0178 |
| 15 . | $1: 31130$ | 0.5690 | 1.1 | 0.059 .1 | 0.0012 | 0.03 .16 |
| $11^{1}$ | $14^{17} 15^{\prime}$ | 0.408 | 16 | 0.065 .1 | 0.0011 | 0.0298 |
| 17 | $13^{\text {h }}$ 5' | 0.351? | 13 | 0.0504 | $0.00 \cdot 10$ | 0.0392 |
| 18 | $15^{14} 35^{\prime}$ | 0.3558 | 3 | 0.0112 | 0.00037 | 001.12 |
| 19 , | $11^{\text {h }} 20^{\prime}$ | 0.315 - | 3 | 0.0116 | 0.0038 | 0.0288 |
| 20 | $13^{\mathrm{h}} 55^{\prime}$ | 0.200 | 3 | 0.0108 | 0.0036 | 0.0276 |
| 21 | $12^{\text {h }} 10^{\prime}$ | 0.2058 | вмерла | - | - | 0.0212 |

Дослід 23-ї. Сампця впїшла 9/VIII в 22h $15^{\prime}$, запліднена з 10 на 11/VIII; початкова вага—2.1182 2; відклала 200 ябць вагою 1.0404 2; внкинула рідинп 0.3434 а перед зважуваннлм 10/VIII.

Taблut!s 6.

| Дui | Години звалураны | $\begin{aligned} & \text { Bara } \\ & \text { camиці } \end{aligned}$ | Число яєць | Загальна ix вага | $\begin{gathered} \text { Bara } \\ \text { 1-го яйця } \end{gathered}$ | Inmi витрати |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 10-YIII | $20^{4}$ | 1.7198 | 0 | - | - | 0.0250 |
| 11 n | $18^{\prime \prime} 50$ | 1.7206 | 0 | - | - | 0.029 |
| 12 | 171 | 1.0070 | 107 | $0.60 \times 8$ | $0 . \mathrm{CO} 54$ | 0.1068 |
| 13 | $21^{11} 30^{\prime}$ | 0.76020 | 38 | 0.1928 | 0.0051 | 0.0 .514 |
| 14 | $17^{\mathrm{h}} \cdot 10^{\prime}$ | 0.6760 | 15 | 0.0716 | 00 cots | 0.015 |
| 1.5 " | $133^{\text {a }} 50{ }^{\prime}$ | 0.5933 | 11 | 0.0492 | 0.10045 | 0.03336 |
| 1(j) | $11^{\mathrm{b}} 30^{\prime}$ | 0.53380 | 10 | 0.0450 | $0.40+5$ | 0.0102 |
| 17 | $13^{11}{ }^{2} 0^{\prime}$ | 0.476 | 7 | 0.0290 | 0.00) 1 | $0.0332+$ |
| 18 | $15^{\text {h }}$ - $45^{\prime}$ | 0.4398 | 7 2 | 0.029 | 0.0039 | 0.0090 |
| 19 - | ${ }_{1 / 4 \mathrm{t}}^{1 \mathrm{~h}^{\mathrm{h}} 25^{\prime}}$ | 0.4160 0.3928 | $\stackrel{2}{3}$ | (0.00\% | 0.0037 0.0029 | 0.016. |
| 21 | $12^{\prime} 15^{\prime}$ | 0.351 | вмерла | - | - | 0.017. |

3 наведених трьох таблиць, що ілюструють жнття запліднених самшць, видко, що найо́льша трата вагщ падає на відкладені яйця $(49.8 \%, 53.2 \%$ та $49.1 \%$ ), трохи меншнй $\%$ витрачається на пниі процеси, звязані з живодіяльністю; вага померлої самиці остількн невелика, що, як виявнлося, дуже близька до кільности викидуваной рідинп після виходу метелика з лялечкп. У перший день покладу яєць дуже помітно різке підвесення жнттьових вптрат, лке потім знижується ї стає рівномірнішим. Нияче ми наводвмо 4 прпклади з жнттл незанлідиених самиць.

Дослід 24-ї. Сампдя виӥшла 12/VIII в $17 \mathrm{~h} 45^{\prime}$, початкова вага2.2374 г; відклала 225 ябць вагою 1.0664 г; викинула рідини 0.1630 г

Таблиияя 7.

| Дıi | Години зважувань | Bara самиці | Число лєць | Загальна ïx вara | $\begin{gathered} \text { Вага } \\ \text { 1-го яйця } \end{gathered}$ | Mnшi витратп |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 13:VIII | 19 ${ }^{\text {a }} 15^{\prime}$ | 20.42 .1 | 0 | - | - | 0.0330 |
| 14 . | $17^{\text {h }} 50{ }^{\prime}$ | 1.8730 | 0 | - |  | 0.033 - 1 |
| 15 | $13^{4} 55^{\prime}$ | 1.8108 | 0 | - | - | 0.0322 |
| 16 | $14^{\mathrm{h}} 40{ }^{\prime}$ | 1.8188 | 1 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0160 |
| 17 \% | $13^{\text {b }} 30^{\prime}$ | 1.7686 | 5 | $0.025-4$ | 0.0051 | 0.02-18 |
| 18 | $15^{\text {h }} 50{ }^{\prime}$ | 1.6792 | 15 | 0.0802 | 0.0053 | 0.0092 |
| 19 | $11^{1 / 4} 40^{\prime}$ | 1.5580 | 18 | 0.095 .1 | 0.0052 | 0.0258 |
| 20 | $14^{\mathrm{b}} 10^{\prime}$ | 1.4090 | 21 | 0.1096 | 0.0052 | 0.0394 |
| 21 | 12 l 2 $5^{\prime}$ | 1.330 .4 | 15 | 0.0770 | 0.0051 | 0.0016 |
| 22 . | $12^{\text {h }} 35^{\prime}$ | 1.2182 | 17 | 0.0544 | 0.0050 | 0.0278 |
| 23 | $12^{\text {b }} 20^{\prime}$ | 1.085 .4 | 20 | 0.0986 | 0.00-19 | 0.0342 |
| 2.1 | $10^{\mathrm{h}} 20^{\prime}$ | 0.8895 | 35 | 0.1668 | 0.00 .18 | 0.0291 |
| 25 | $19 \mathrm{~b} 50^{\prime}$ | 063.15 | 44 | 0.1990 | $0.00+5$ | 0,0560 |
| $\underline{26}$ | $11^{\text {b }} 30^{\prime}$ | 0.5512 | 16 | 0.06.4-1 | 0.0040 | 0.0189 |
| 27 | $1.1{ }^{\text {h }} 30{ }^{\prime}$ | 0.4894 | 9 | 0.0310 | 0.003 .4 | 0.0308 |
| 28 | $18^{\text {b }}$ | $0.4+14$ | 5 | 0.0172 | $0.003 \cdot \frac{1}{}$ | 00308 |
| $\stackrel{29}{ }$ | $22^{\text {b }}$ | 0.4038 | 3 | 0.0086 | 0.0029 | 0.0290 |
| 30 | 2.2 b | 0.363 .4 | 1 | 0.0028 | 00028 | 0.0376 |
|  | $11^{\text {b }}$ | 0.3462 | 0 | 二 | - | 0.0172 |
| $\stackrel{1}{2}-1 .^{1-1}$ | $12^{\text {b }}$ | 0.3210 0.2566 | $\stackrel{0}{\text { вмерла }}$ | 二 | - | 0.0252 $0.06 \cdot 4$ |

Дослід 16-й. Сампця ввйшла 6/VIII в $11 \mathrm{~h} 30^{\prime}$, початкова вага2.3980 г; відклала 124 яйця вагою 0.6882 2; викинула рідини 0.3450 2.

Taблиця $\mathcal{S}$.

| Диi | Години зважувань | Bara сампці | Чпсло яєць | Загальна ïx вага | $\begin{gathered} \text { Вага } \\ \text { 1-го лйцл } \end{gathered}$ | Іиші витратн |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 7-VIII | $21^{\text {h }}$ | 2.0330 | 0 | - | - | 0.0200 |
| 8 | $15^{\text {b }}$ | 2.0142 | 0 | - | $\overline{-}$ | 0.0188 |
| 9 | $22^{\text {b }} 15^{\prime}$ | 1.9642 | $\pm$ | 0.0206 | 0.0052 | 0.0294 |
| 10 " | $22^{\mathrm{t}} 55^{\prime}$ | 1.9034 | 7 ' | 0.0312 | 0.0053 | 0.0ㄹ:36 |
| 11 | $22^{1}$ | 1.8758 | 2 | 0.011 .1 | 0.0057 | 0.0162 |
| 12 | $20^{\text {b }} 50{ }^{\prime}$ | 1.8602 | 0 | - | - | 0.0156 |
| 13 | $12^{\text {h }}$ | 1.8516 | 0 | - |  | 0.0086 |
| 14 | $17^{\text {b }} 10^{\prime}$ | 1.7610 | 8 | 0.0452 | 0.0057 | 0.0454 |
| 1.5 | $13^{\text {b }} 20^{\prime}$ | 1.7350 | $\stackrel{2}{5}$ | 0.0116 | 0.0058 | 0.0114 |
| 18 | $13^{\text {b }} 50{ }^{\prime}$ | 1.6868 | 5 | $0.022^{\circ}$ | 0.0056 | 0.0200 |
| 17 | $12^{\text {b }} 50^{\prime}$ | 1.6068 | 6 | 0.0332 | 0.0055 | 0.0.468 |
| 18 | $15^{\text {b }} 25^{\prime}$ | 1.5718 | - | 0.0222 | 0.0055 | 0.0128 |
| 19 | $11^{\text {b }} 10^{\prime}$ | 1.4768 | 10 | 0.0572 | 0.0057 | 0.0378 |
| 20 | $13^{\text {b }} 40^{\prime}$ | 1.3498 | 16 | 0.0902 | 0.0056 | 0.0368 |
| 21 | $11^{\text {b }} 50{ }^{\prime}$ | 1.1032 | 35 | 0.1954 | 0.0056 | 0.0512 |
| 22 | $12^{14} 15^{\prime}$ | 0.9174 | 24 | $0.130 \cdot 1$ | 0.005 .1 | 0.0554 |
| 23 | $12^{\text {h }} 05^{\prime}$ | 0.8792 | 1 | 0.0054 | 0.005.1 | 0.0328 |
| 24 | $10^{\text {b }} 10^{\prime}$ | 0.8585 | 0 | - | - | 0.0207 |
| 25 n | $19^{\text {b }} 40^{\prime}$ | 0.81 .40 | вмерла | - | - | 0.0445 |

Дослід 25 -ї. Самиця вийшла 12/VIIIв в $18 \mathrm{~b} 40^{\prime}$, початкова вага 1.8330 г; відклала 171 яїце вагою 0.8813 г; викинула рідинн 0.3002 г; перед зважуванням 13/रIIl.

Taסıииця 9.

| Диi | $\underset{\text { аводуувань }}{\text { Годии }}$ | Baга самиці | Число лєць | Загальпа вага яєць | $\begin{aligned} & \text { Bara } \\ & \text { 1-ro яйця } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { Інші } \\ \text { витрати } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 13-V111 | ${ }^{1919} 500^{\prime}$ | 1.5198 | 0 | - | 二 | 0.0130 |
| 1.15. | $17^{17} \mathrm{~h} 50^{\prime}$ | 1.5050 | 0 |  |  | 0.0196 |
| 15 10 $1 / 5$ | ${ }_{1.1}^{1.1 \mathrm{l}^{\text {b }} \text { 50' }}$ | 1.4246 | $\stackrel{9}{21}$ | ${ }_{0}^{0.05116}$ | ${ }^{0.005}$ | 0.0.0240 |
| 17 " | $13^{3} \cdot 10$ | 1.1639 | 19 | 0.107 .1 | 0.0056 | 0.0180 |
|  | $16^{12}$ | 0.93880 | 30 | 0.2018 | 0.0056 | 0.0240 |
|  | $11^{\text {h }}$ 500 $0^{\prime}$ | 0.90 .6 | 0 |  |  | 0.0304 |
| 20 | 1.14, $30^{\prime}$ | ${ }^{0.7575 \%}$ | 18 | 0.0958 | 0.0053 | 0.0362 |
| $\stackrel{21}{22}$ | $1214{ }^{124}$ | ${ }_{\substack{0}}^{0.7} 0$ | ${ }_{1.1}^{6}$ | ${ }^{0.030 \cdot 1} 0$ | -0.0050 | 0.0114 0.03303 |
| 23 | $12^{\text {n }} 40^{\prime}$ | 0.5009 | 18 | 0.087. | 0.0018 | 0.0399.4 |
| $2 \cdot$ | $10^{\text {14 }} 30^{\prime}$ | 0.3335 | 23 | ${ }^{0.0895}$ | ${ }^{0.000-10}$ | ${ }^{0.0322}$ |
| ${ }_{26}^{25} \times$ | $10^{\text {h }}$ 595' | 0.3348 | 6 | 0.0218 | 0.00:36 | 0.0269 |
| $\underline{27}$ | - ${ }^{11^{\text {n }}}$ | 0 | 0 |  |  | 0.0110 0.0138 |
| $\stackrel{28}{29}$ | $\underset{\substack{18{ }^{\text {den }}}}{ }$ | 0.2902 | 0 |  |  | 0.0198 |
| 29 | $22^{\text {h }}$ | 0.22334 | 2 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0132 |

Дослід 1-ії. Сампця впйшла 1/VIII в $20 \mathrm{~h} 20^{\prime}$, початкова вага 1.8179 г; відклала 208 яєць вагою 0.9355 г; вџкивула рідишш 0.2663 г перед зважуванням 2/VIII.

Таблицяя 10.

| Дпi | Години зважувань | $\begin{gathered} \text { Bara } \\ \text { самиці } \end{gathered}$ | Чпсло лєць | Вагальиа вага лєць | $\underset{\text { 1-го яйиця }}{\text { Вага }}$ | Mami витратв |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 -VIII | $20^{\text {b }} 15{ }^{\prime \prime}$ | 1.53.4 | 0 | - | - | 0.0142 |
| 3 n | $20^{\text {H }}$ | 1.5232 | 0 | - | - | 0.0142 |
| 4 \% | $18^{\text {h }} 30^{\prime}$ | 14560 | 11 | 0.0530 | $0.00-18$ | 0.0119 |
|  | $133 \mathrm{~s} 50^{\prime}$ | 1.37 .50 | 14 | 0.0640 | $0.00+6$ | 0.0170 |
| 6 " | $12^{12} 20^{\prime}$ | 1.2851 | 18 | 0.0797 | $0004 \cdot 1$ | 0.0102 |
| 7 | $15^{\text {h/ }} 35^{\prime}$ | 1.10 .5 t | 31 | 0.13370 | $0.00 \mathrm{H} \cdot \mathrm{t}$ | 0.0430 |
| 8 . | $12^{\text {h }} 15^{\prime}$ | 0.9750 | 25 | 0.11 .4 | $0.00+5$ | 0.0159 |
| 9 " | $18^{\text {l/ }} 20^{\prime}$ | 0.821 .4 | 26 | 0.112 | 0.00-15 | 0.0364 |
| 10 | $19^{\text {h }} 10^{\prime}$ | 0.65 .58 | 29 | 0.1336 | 0.0017 | 0.02280 |
| 11 | $20^{\text {h }}$. $10^{\prime}$ | 0.5714 | 13 | 0.0600 | 0.0016 | $0.02-4$ |
| 12 | $18^{\text {h }} 50^{\prime}$ | 0.4928 | 12 | 0.0570 | 0.0047 | 0.0216 |
| 13 | $10^{\text {h }} 10^{\prime}$ | 0.4183 | 15 | 0.0606 | 0.00-40 | 0.0134 |
| $1 \cdot 4$ | $14^{\text {b }} 50^{\prime}$ | 0.3788 | 5 | 0.0206 | $0.00-11$ | 0.0194 |
| 15 | $10^{\text {b }} 30^{\prime}$ | $0.3+124$ | 6 | 0.0236 | 0.00:39 | 0.0128 |
| 16 | $11^{13}$ | 0.3162 | $\stackrel{2}{2}$ | 0.0078 | 0.00:39 | 0018 - |
| 17 | $10^{\mathrm{h}} 50{ }^{\prime}$ | 0.3006 | 0 | - | - | 0.0156 |
| 18 . | $14^{\text {h }} 10^{\prime}$ | 0.200 | 1 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0246 |
| 19 " | $10^{\mathrm{h}} 2 \mathrm{~S}^{\prime \prime}$ | 0.2564 | вмерла | - | - | 0.016.t |

Те ж саме мп бачпмо в незапліднених сампць; тількц одна з них (дослід 16) трохп порушила правдивість співвідношень, завдякп тому, що відклала значно мешше яєць, а тому вага трупу дуже велика, порівнюючи з рештого самиць. Колн їі виключитп, то в 14 спостереленнях вага трупу до початкової ваги коливалася між $11.6 \%$ та $21.4 \%$, складаючп пересічно $15.7 \%$. Що ж до витрат на живодіяльність (графа: пнші витратн), то вонн в 15 виважених вппадках булп досеть постійнимп ї колявалися від $18.3 \%$ до $27.4^{\circ}$ io. Того різкого підне-

сенвя, яке ми баппли в запліднсних сампць, тут зовсім не спостерігаємо. Для наочности ми додаємо нижче таблпцю, в якій скупчені освовиі дані всіх наведенпх вище таблиць (табл. 4-10).

Таблиця 11.

| Ч. Ч. <br> дослідів | Початкова вага | Витратн від ночаткової ваги в $\%$ \% |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Впкинуто ріднни | $\underset{\substack{\text { Вілкладено } \\ \text { яець }}}{\text { Br }}$ | $\overbrace{\substack{\text { Живоділяь- } \\ \text { ність }}}$ | Tpyr | Сума |
| 15 | 1.8708 | 10.7 | 49.8 | 21.5 | 15.0 | 100\% |
| 22 | 2.0750 | 10.6 | 53.2 | 23.8 | 12.4 |  |
| 23 | 2.1182 | 16.2 | 491 | 16.9 | 17.8 | $\because$ |
| 1 | 1.8179 | 14.6 | 51.1 | 19.9 | 14.1 | $\because$ |
| 16 | 2.3980 | 14.4 | 28.7 | 22.9 | 34.0 | " |
| 2.4 | 2.2374 | 13.4 | 47.6 | 27.4 | 11.6 | , |
| 25 | 1.8330 | 16.t | 48.0 | 20.6 | 15.0 | " |

Тепер, щоб ознайомитнсь з ходом витрати вагп в самців за весь період життя, наведемо три прикладп.

Дослід 2-ї.
Табличя 12.

| Дні | Години аважучань | Bara самця | Витрати 3а добу | Дні | Годивп зважувавь | $\begin{gathered} \text { Вага } \\ \text { самця } \end{gathered}$ | Витрати 3а добу |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6-YIII | $16^{\text {h }} 45^{\prime}$ | 0.9141 | - | 13-VIII | 12b | 0.3762 | 0.0082 |
|  | $18^{\text {h }} 50^{\prime}$ | 0.5502 | 0.0400 | 1.4 | $14^{\text {h }} 55^{\prime}$ | 0.3590 | 0.0172 |
| 8 | $18{ }^{\text {b }}$ | 0.5010 | 0.0492 | 15 | $10^{\circ} 40^{\prime}$ | 0.3504 | 0.0086 |
|  | $18^{\text {h }} 35^{\prime}$ | 0.466.4 | 0.03346 | 16 | $11^{\text {b }} 15^{\prime}$ | 0.3352 | 0.0152 |
| 10 | $19^{\text {b }} 50^{\prime}$ | 0.429 .4 | 0.0370 | 17 | $10^{4} 50^{\prime}$ | 0.3258 | 0.009.4 |
| 11 | $18^{\text {b }} 30^{\prime}$ | 0.4176 | 0.0118 |  | $14^{\text {b }} 15^{\prime}$ | 0.2976 | вмер:а |
| 12 | $17^{\text {b }} 45^{\prime}$ | 0.38 .4 | 00332 |  |  |  |  |

Викинув рідину 7/VIII 0. 3239 2. Коли показати всі витрати в \% $\%$, то на рідину, що викинув, падає $35.4 \%$ вагп, ва жпводіяльність $31.8 \%$ та на труп $32.8 \%$.

Дослід 3-й.
Табличя 13.

| Д н i | Годпни зважувань | Bara самця | $\begin{aligned} & \text { Витрати } \\ & \text { 3ᄂ добу } \end{aligned}$ | Д в i | Годипп аважувань | Bara самця | Bитрати за добу |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 7-VIII | $12^{\text {h }} 40^{\prime}$ | 0.8176 | - | 16-VIII | $11^{\text {h }} 20^{\prime}$ | 0.3790 | 0.0184 |
| 8 | $12^{\mathrm{h}} 25^{\prime}$ | 0.56 .16 | 0.0473 |  | $10^{\text {b }} 55^{\prime}$ | 0.3658 | 0.0132 |
| 9 " | 19 b | 0.5158 | 0.0488 | 18 | $14^{\circ} 20^{\circ}$ | 0.3456 | 0.0202 |
|  | $20^{\mathrm{h}} 30^{\prime}$ | 0.4886 | 0.0272 | 19 | $10^{\mathrm{b}} 30^{\prime}$ | 0.3314 | 0.0142 |
| 11 | $20^{\text {h }} 10^{\prime}$ | 0.4714 | 0.0172 | 20 | $13^{\text {n }}$ | 0.3146 | 0.0168 |
| 12 | $17^{\text {h }} 15^{\prime}$ | 0.4502 | 0.0212 | 21 | $11^{\text {b }} 10^{\prime}$ | 0.2986 | 0.0160 |
| 13 | $15^{\text {h }} 30^{\prime}$ | 0.4332 | 0.0170 | 22 | $11^{\text {b }} 40^{\prime}$ | 0.2792 | 0.019-t |
| 14 | $14^{\mathrm{b}} 55$ | 0.4120 | 0.0212 | 23 | $11^{\text {h }} 30^{\prime}$ | 0.2630 | 0.0162 |
| 15 | $10^{\mathrm{h}} 45^{\prime}$ | 0.3974 | 0.0146 |  | $9^{\text {b }} 40^{\prime}$ | 0.2457 | 0.0173 |

Виквнув рідину 7/VIII в кількості 0.2057 г. Цей самець прожив 16 діб. Його витрати визначаються в $\% \%$ так: виквнутої рідини буде $25.1 \%$, витрачено на живодіяльність $44.8 \%$, вага трупу $30 \%$.

Дослід 19-й.
Таблиця 14.

| Дпі | Годині аважувань | Bara самця | Витрати <br> аа добу | Днi | Години эважувань | $\begin{gathered} \text { Вагп } \\ \text { сампя } \end{gathered}$ | Витрати 32 добу |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9-Vilil | $17^{\text {b }} 30^{\prime}$ | 0.7308 | - | 19-VIII | $11^{\text {b }} 15^{\prime}$ | 0.3040 | 0.0112 |
| 10 | $23^{\text {h }} 10^{\prime}$ | 0.1499 | 0.0109 | 20 | $13^{\text {h }} 50{ }^{\prime}$ | 0.2932 | 0.0108 |
| 11 | $19^{\text {h }}$ | 0.4346 | 0.0153 | 21 | $12^{\text {h }}$ | 0.281-1 | 0.0118 |
| 13 | $12{ }^{-}$ | 0.402 .1 | 00322 |  | $12^{11} 30^{\prime}$ | 0.2730 | 0.0084 |
| 14 | $17^{\text {n }} 20^{\prime}$ | $0: 3810$ | 0.021 .4 | 23 | $12^{\text {h }} 15^{\prime}$ | 0.2536 | 0.0194 |
| 15 | $13^{\text {h }} 25$ | 0.3608 | 0.0202 | 2.1 | $10^{\text {b }} 15^{\prime}$ | $0.2+23$ | 0.0113 |
| 16 | 1.14 ${ }^{\text {h }}$ | 0.3478 | 0.0130 | 25 | $19^{1 / 2} 45^{\prime}$ | 0.2276 | 0.01-17 |
| 17 | $13^{\mathrm{h}}$ | 0.32 .46 | 0.0232 |  | $11^{\text {h }} 20^{\prime}$ | 0.2234 | 0.0012 |
| 18 | $15^{\mathrm{h}} 30^{\prime}$ | 0.3152 | 0.0094 | 27 n | $1.4{ }^{\text {h }} 30^{\prime}$ | 0.2142 | 0.0092 |

Цей самець прожив 17 діб; до 10/VIII викинув рідини вагого 0.2700 г; його витратп в вазі складають: рідини $36.9 \%$, на живодіяльність $33.8 \%$, труп $29.3 \%$.

Значніші витрати ваги в самців у перші дні в дослідах 2 й 3 , порівнюгчи з дослідом 19, указують ва те, що впкидання рідини невеликпми порціями проваднлося і після першого дня, що не раз і доводилось спостерігатп, проте ж врахувати такі нікчемні кількості ділком неможливо. Порівнявши витрати в вазі самців та самидь, ми бачпмо, шо самці внкндають рідини значно більше від самиць (пересічно $32.5 \%$ ), крім того й вага трупу в них удвоє більша, ніж у самиць $(32.8 \%, 30 \%$ та $29.3 \%$ ). Що-до витрат на життьові продеси, то вони к самців стоять далеко вище, звичайно, завдяки тому, що вонє рухливші. Значну частину вечора й почасти уночі вони довго літають по клітці й б'ються, витрачаючи чимало м’язової енергії. Можливо, що в природніх умовах такої витрати, лку ми спостерігаємо в наших самдів ( $31.8 \%, 44.9 \%$ і $33.8 \%$ ) не буває або, що нам здається вірнішим, така кількість звільненої енергії витрачається ековомніше, здовжуючп ix життя.

У звязку з порушеними вище питаннямп ми впрішили зробити спробу на одержанвя сухої речовини й визначеннл золп в самиць та самців. Для цього ми взяли трьох запліднених, що відклали яйця, піддослідних самиць (досліди 23, 15 і 22) та двох самців (досл. 2 та 3). Наслідки аналізп наведені в таблиці 15-ій.

Tィблиця 15.

| Стать | Початкова вага | $\begin{array}{r} \text { Bara } \\ \text { трупу } \end{array}$ | Вага сухої речовини | $\begin{gathered} \% \text { сухої } \\ \text { речов. до по- } \\ \text { чаткової } \\ \text { вагп } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Bara } 30- \\ \pi / \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 0\% золв } \\ \text { до початк. } \\ \text { ваги } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Самиця | 2.1182 | 0.3754 | 0.1182 | 5.6 | 0.007 .4 |  |
| ,. | 1.8708 | 02802 | 0.1076 | 5.7 | 0.0066 | 0.3 |
|  | 2.0750 | 0.2558 | 0.1012 | 4.9 | 0.0054 | 0.29 |
| Самець | 0.91-11 | 0.2976 | 0.1740 | 190 | 0.0102 | 1.1 |
| " | 0.8176 | 0.2457 | 0.1324 | 16.2 | 0.0070 | 0.9 |

Коли ми звөрнемо увагу на суху речоввну самиць та самців, то впадає в вічі велика різниця в кількості води. Перші мають дуже великий \% води, що доходпть до 95 , тоді лк самці бідніші на воду. Дуже можливо, що обезводнювання не було доведене до кінця, завдяки тому, що впсушування велось не в сушильвій шафі, а на водяній лазні. Проте ж треба гадати, що ${ }^{\circ}$ © сухоі речовини все таки досить близький до дійсного, що підтверджуб більша кількість золи

в самців, лка приблпзно втрпчі більна в них, ніж у самиць; в такому лк відношениі знаходитьея суха речовпна до сухої речовнни самиць. Треба гадати, що такий великпіі $\%$ залежить від того, що в самдів кількість хітину відиоспо більша, нілі у самиць, но ствердясується порівнянпям ваги сухої речовини самців і самиць. Не дпвлячпсь на вдвічі меншу початкову вагу самців, кількість сухої речовини в них значно більша ніж у самидь.

- Запліднені самнці почннають класти яйця незабаром після копуляції, й звичаӥно протягом наступної доби більнца частнна яєць буває вже відкладева. В наступні дві поклад поступово змсншується, а після того, як відкладено останнє яйце, самицл вмирає або в тої самнй девь, або в наступний і дуже рідко може пронитт ще дві добп. Період покладу звичайно продовлується від 7 до 10 днів. Треба звернути увагу на той факт, що яйця першого днл майже завжди бувають наӥббільші, а потім іх вага поступово падає й иноді дуле значно (дшв. таб. 4-10). Наприклад, у заплідненої сампці, що відклала в перший день яӥця вагою в 6.0 ль, останні яїця важили тількн 2.9 ль. Те лі саме, тільки ще в різкішому вигляді, ми зустрічаємо в незапліднених самшдь. В одної такої самиді вага яєдь від 5.2 мг упала до 1.6 ми. Взагалі вага лєць, як і іх розміри, мають досить значні хитання: в наших спостереженнях найбільша вага яєць рівнялась 6.0 мг i наїменша-1.6 sе.

Незапліднені самиді також відкладають яӥця, тількп дей продес проходить у них трохп внакше. Самиці почи-


нають поклад завлди не равіш кінця доби, частіш усього за дві доби в перші дні кладуть потроху поступово збільшупчп чпсло ябдь, потім починають його зменшуватп поступово, або ж різно обривають поклад. Це можнна ясно бачити, проглядаючч табл. ч.ч. 7-10 (досв. 24, 16, 2 т та 1) і доданий рнсунок кривнх.

Виходить, що незапліднені сампді ніби затримують поклад й випускають яйця невеликимп порціямп. Як впдно, де явище треба пояснюватн тим, що у даному випадку дівочі самиці не мають того імпульсу до покладу, який виникає в самиць після запліднення. Иноді трапляється, що незапліднена самидя вмпрає, зберігши в яєчнику ще досить значну кількість яєць, як це ми й бачили в досліді 16. Дівоча самиця, що кладе яйця, не відмовляється від паруваннл, після qого вона вже кладе нормальні яїця.

Для того, щоб з’ясувати, як іде витрата ваги яєць, коли розвивається в них зародок, ми зробили низку щоденних зважувань і одержали такі наслідки. У досліді 23 -му яӥця, що важнли спочатку по 5.68 мг, важили перед виходом гусевиць по 4.87 лг, отже витрата ваги лйця рівняється 0.82 мг, що в $\% \%$. складає $14.4 \%$. У другому випадку (дослід 22-й) при початковій вазі яєць по 4.9 лг, яйдя вЧтратили 0.59 мг, себто важшли по 4.31 ль, а в $\% \%$ це буде $12.1 \%$.

Екштейн перший помітив цікавий факт у ході виходу гусениць, який полягає в тому, що а яєць, відкладеніх у один день,

вихід продовжуєтьсл не одип день, як треба б було чекатп, а розтлгується для яєць першого покладу на 3-4 диі, потім час внходу скорочується, й гусениці кількох покладів звичайно впходлть у одвн день. Коли між часом виходу гусениць ї велнчиною яєць $є$ пряма залелність, то можна пояснити це льпцце величиною лєць, себто дрібпі яӥця, ццо містлть мение тривипх речовнн, роввиваються швидше, ніж великі. Це стверджуєтьсл щс ì осъ чпм. Відомо, що гусениді прлдки соснової після влходу з лєць з’їдають частпну свого хоріону. За пашпмп спостерелсннями, частково а'Їдають хоріон гусениці, що вптупилнсь із велнких яєць; ті ж, що виходять а дрібніших і найдцрібпішпх, найтастіше цілком з'їцають лєчну лушпину незабаром після виходу, що безумовно вказує на те, цо в. дрібніших гусениць до моменту впходу тривного матеріялу в кишечнику вже не залишабться.

На підставі своїх спостережень Екшт е й и приходить до внсновку, що з відкладених яєць у прядкп соснової розвивається пересічно тільки $82 \%$ гусениць. Іе багато даних, які ми маємо що-до цього питаннл, тому цо ми спеціяльно на нього не звернули увагп, не дають нам права спростуватн дю вказівку, проте ж свідчать, що таке значне відмрания яєдь далеко не завжди буває. Із чотпрьох, взятпх без вибору, випадків мп мали тількп однв, шо наблилався до даних Екштеӥна, останні ж значно від них відхиляютьсл.

Таблиияя 16.

| Число яєць в поктаді | Чпсло гусениць, що впйпли з яєць |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 103 | 134 | 17.8 |
| 191 | 190 | 0.5 |
| 2.11 | $2: 39$ | 0.8 |
| 200 | 179 | 10.5 |

Очевидно, що деякі поклади можуть роввиватнсл маӥже повністю ì що \% внходу валежить безумовно від багатьох прпчин i, головним чинам, від стану здоров'я метеликів. Дуже молливо, що збільшення \% незапліднених лєць залежнть також від здатности самців до по.. вторного парувания, що ї може в цих випадках впливати від'ємно на чпсло заплідненпх яєць. Подібншї випадок мп маємо в вищенаведеній таблиці, а саме останнї̈, де самець копулював удруге. Тут вже число нерозвинених я6ць доспть велпке. а саме- $10.5 \%$, а в тім вово все таки менше, ніж у першому вппацку, де самець і самиця парувались уперше, а ващадки чомусь не розвинулнсь у кількості $17.8 \%$.

В праці Екштеӥна, в таблицях 2-ї та 3-й, наведено дані про число відкладених яєць заплідненими й незаплідненими самицями if довгочасність життя самців та сампць, що бралп участь у копуляції, а також і дівочшх. За їого данпмп, запліднені сампці жєли в 1906 р. від 8 до 12 днів, а в 1907 р. від 11 до 14 цнів; самиці, що копулювали, прожнли в 1906 р. від 9 до 12 днів, а в 1907 р. від 11 до 16 двів. Через те що залежнність довгочасностп жнття самдів та самиць по роках ділком ясна, то було б цікаво з'ясуватн причину, що вплнвала на більшу довгочасність жнття метелпків у 1907 р. Можливо, що прпчиною тут була впжча t літа 1907 р. Цо-ж до дівочих сампць та самців, то довгочасвість життя за Екштейном була така: самиці жпли від 8 до 20 днів, а самці—від 6 до 15 днів. Наші спостереження ми розбили на дві частпни: для першої ми взяли мете-

ликів，що вийцлл в першій половпні липнл，а для другої—в першій половппі серпня．Наслідки ми зводимо в наступній таблиці．

Таблиця 17.

| Середия довгочасність життя метеликів у диях 「ㅣ м． 1928 р． |  |  |  | Серсдпя довгочасність життя метеликів у диях VIII м． 1928 р． |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cay |  | Самиі |  | С амиці |  | C а м |  |
| 工iвочі | Заплідди． | ［inoчi | Rony．t． | Iiboчi | Запптimn． | Дівочі | Konys． |
| 10.7 | 9.3 | 10.7. | 10.8 | 15.6 | 11.0 | 13.5 | 13.5 |

Даиі цієї таблиці прпводять нас до висновку，шо запліднення вкорочує життя самаць порівнюючп з дівочими，на самців же копу－ ляція зовсім ве впливає．Крім того，доспть помітна різнидя в довго－ часності жнття метеликів у липпі та серпні：лппневі коротковічніші， ніж серпшеві．Покладаючи，що ця різниця залежить від різниці тем－ ператур у VII та 「Ill，ми звернулись до середньої－за ці місяці． Дійсно，різнпця між нпми дјже значна：середня за липень складала $19.8^{\circ}$ ，а за серпень－ $16.7^{\circ}$ ．Граннчві термінп довгочасности життя ді－ вочих самдів та самииь дуже бтизькі до даннх Екштейна：най－ бітьшпії для сампць був також 20 днів，а для самців був трохп вп－ щпй，а саме－17 дпів．

Нарешті，під кінсць напої статті，мп ще зупинимося на зараже－ ності паразптами тнх лялечок прядкп соснової，що ми одержали з Донецького лісвицтва．Частнну коконів вібрано спеціяльво для впводу мететиків，а тому булп то тільки здорові кокошш，друга ча－ стина складалась із недобірних коконів，лкі й можна було викорв－ статв，шоб визвачвтп \％заражености．На жаль，їх було не так багато， всього 269 екз．，щоб можна було розраховувати на одержания точного $\%$ зараженостп，проте кк $і$ цей незначниї матеріял дає нам делке улвлешия про діяльність тахін у Донецькому ліснидтві．Частина гро－ бачків тахін вийшла вже під час переспланвл，бо коли одержали коконп 4 －го лнпня，то було вибрано 49 коконів та 15 гробачків тахін． Після цього впхіл гробачків продовжувався до 15／VIII всього одер－ жано 115 гробачків．Для свого виходу з коконів прядки гробачкп користуються кінцями коконів，де ткавшна найрідша й не чннить гробачкам опору．

Почпнаючџ з 13／VII стали впводитнся мухб；решта ж псевдо－ коконів залншилась зимувати．

3269 коконів пряджи заразилось тахінами 103 екз．，пдо дає $38.3 \%$ ． Бiльша частпва тахін складалась із Tachina larvarum L．та T．fallax Mg．${ }^{1}$ ，ve日ше було Agria affinis Fall．i тількп по одному екземпляру впявлено Sturmia bimaculata Htg．та Pollenia rudis F．Octaneiï piд 6 несподівашкою，бо явллє собою．оскількц нам відомо，паразнта доцо－ вих хробаків（червяків）．Згадуючи про нього，ми все жл таки залп－ шаємо ӥого під сумнівом，через те що не ввклюочна можливість вп－ падкового проходження гробачка цієї м у хп під час збору коконів．

1）За визначениям I．Д．Бітановського．

## I. Білановський.

## ШНІДЛИВІ КОМАХИ В БОЯРСЬКІМ НАУКОВО - дОСЛІДНІМ ЛІСНИЦТВІ ВЛІТКУ 1927 РОку.

У ції статті автор їі ні трохп не намагався датп фавністнчного огляду шкідливпх комах, що трапляються в ліснпцтві, а хотів лише відзначпти ті наїдікавіші з біологічного боку вппадки ушкодження насаджень у ліснпцтві.

Наӥбільше ушкодлення, шо виявплося влітку 1927 року сталося як васлідок масового размноження прядкн-недопарка (Lymantria dispar L. ${ }^{\text {1 }}$ ). З зими було видно чпмало його яєчок, далеко помітних через рожевувато-жовту повстинку, що вкриває яєчка. Яєчка були скрізь на дубах, а також чпмало їх було й на сосні в дачах ліснпцтва і навколо в приватнгх садпбах. Так само помітні булп торіпні кокончньи якогось наізнпка, що місцями масамп вкрпвали окремі плоші ва дубовпх стовбурах. Очевидно ще влітку 1926 року, коли теж було багато прядкп-недопарка, вже йшла напружена боротьба між прядкою і цим наїзником. Весною було також помічено значну кількість луків з родшни Dermestidae, що їх личинкш вишшщують яєчка прядкп-недопарка, живучи в повстявій зшмовій покрівлі яєчок²); особлпво багато було жуків Dermestes laniarius Hl. i Attagenus piceus Oliv.

Прядка-ведопарок вистудала як масовиї шкідник, ало вона не була самітна: її в значиій мірі допомагали прядьа-перстенівка (Malacosoma neustria L.) і золотогуз (Euproctis chrysorrhoea L.). Bсі вови прадювали спільною зграєю. Числове співвідношешия їх було прикладом таке: L. dispar - 0.60, M. neustria-0.35, E. chrysorrh.-0.05. В цю компаніо поодинокпми екземплярамп вміщувалася й пр.-чершпця (Lym. monacha L.).

Діяльність цпх шкідників впявнлася швпдко - всередппі черввя дуб стояв вяе голий, і гусениця перелазила на сосну, хоч останньої не пошкодила. Шкідникп посунулп ї на околишні саддки ї огороди. На першиї погляд здавалося, що не буде сили, що зможке протистати шкідникові. Напрпкінці червня гусінь, об'їншц дубнну навколо

[^1]сосиових розсадвиків лісництва, посупула на ці розсадникн, й лісництву довелося вжити героїчних заходів, мцоб захистити розсадинки, і їх було врлтовіно. Але вжс в червні було вндно, но на нкідників свойм чередом насувається біда. Найперне стали помітні ознаки хво-
 Polieder = Krankheit - полієдрія. Гусениці, по лізли стовбурами вгору і вннв, несподівано зупннялися іи почннали винручуватися всім тілом: багато з ипх позвнсали мертвпмп в позі тниічнії для гусениць, що загинули з полієдрії, - зачеппвшися чсревними ніжками з висячою передньою ї задньою частиною тіла. Місцями на кущах підліску, загпнулі од полієдрії, гусеншді впсіли френзлямп, а то ї просто гронами, але ї залпшалося їх багато. Репту добив наїзннк, визначенпй як Apanteles fulvipes Halyd (Hymenopt. Braconidae). IHвндко стовбури дубів вкрилвся-де на більшому, а де па мениому протязі заспіль біленькчми кокончпкамп наӥвника, так що окремі місцл на поверні дубовіх стовбурів мали брудно-білпї кольор. Розмножения наїзннка було надзвпчайне; скрізь можна було бачити трупи гусениць ї коло них купочки з $5-10$, а то й більшс, кокончнків Apanteles'a, личинкп якого, впївши гусеницю зсерединп, впїшлп з неї і в ляльку обернулшся біля пі трупу. Але Apanteles, вражаючп гусеницю прядкп-недопарка ii золотогуза, не зачіпав прядкп-перстенівкп. Ті 7 кокончнків Apanteles'а, цо їх взяв автор для досліду, далп ввечері 12-го лппия $1-г о$ самчика ї 1-у самичку, а на ранок 13-го вплупплвся ц̆ спділи під скллнпм ковпаком всі - 2 самчпии и г - самиць. Зараз же до них булп впущені гусениці пр.-недопарка, але спочатку наїзникк не звертали на нпх жадної уваги; напад наізнпків почався тількп ввечері (того-ж 13 -го липня). Було цікаво днвитпся, як відважні маленькі тваринкі блнскавкою налітали на гусенидю, що була в якшх кілька сот разів більша за свого ворога, кололи (перевално в передно частину тіла близько потшличного щита) i, з напругою вирнваючи з жертви яйцеклада, одлітали на бік. Гусенидю пр.-перстенівки, яка, мовляв бн, пршступніша для нападу, бо має майже голе тіло, не захищене колючпми волоскамп, Apanteles'п не зачіпали зовсім, а за впущену до ншх знов другу гусеницо пр.-недопарка взялися зараз же знову.

Наслідком сумісного діяння полієдріі ї Apanteles'а було цілком знпщено пр.-недопарка. Знищення було настількп повне, що, не вважаючп па розшуки, ве можна було знайтп ві одної лллькь пр.-недопарка для досліду. Прядка - перстенівка, яка хворіла тількц на полієдрію і якої не нищвв Apanteles, чаєтково зацілілл; можна було знайтп чшмало блідо-жовтуватих її коконів, але всі кокони, цо іх взяв автор для досліду, незабаром вкрилися сірувато-блідо-зеленим пухом з міцелія гриба, якого, на великий жаль, з несподіваних обставпн не вдалосл відправитк на визвачення до Стаәри. Здабтьсл знищення коковів пр.перстенівкп докінчшли жуки Calosoma Sycophanta L. й личпнки якогось жука з родини Silphidae ${ }^{1}$ ); останві й особлшво перші траплялися на початку липня в великій кількості.

Треба ще зазначитп надзвичайну кількість паразитншх мух Hemipentes (Anthrax) morio L. Ix було так багато, що, треба гадаті, вони були тут здебільшого парадитами 1-го порядку, а не другого, якими частіше бувають ці мухи.

Так природа в цьому випадку сама справилася з бідою від гусениць; шкідників було знищено, й у лвпні дуб знову одлгся в листву.

[^2]Другпм дуже шкідливпм представнкком лепідоитеро-фавни в лісництві була ввіїшця борова (Evetria buoliana Schiff.) - вона уппкодила кінцеві й бокові пагінді на сосновому підрості й на культурах місцями маїже заспіль. Наслідки роботи цього важливого шкідника соснових лісів це покривлені та вилкуваті стовбури в насадженнях вслкого віку, які тількп є в Будаӥвськії дачі лісиицтва, особливо на взлісслх. З цього видко, що цей шкідинк гніздиться тут вже не одну сотию років. Вплив його на зиження дінности насаджень досить значниіі; місцями $30-50$ відсотків дерев в насадженнях через пього шкідннка, замість того, щоб бути будівельнпми, пороєилися дров'янимп. Ровповсюджеиня шкідннка велнке; місцямп заспіль вражеві громади підросту на доснть значних площах. По таких місцях в початку черьнл можна було бачити ділі невелпчкі рої наӥзників переважно з роду Pimpla, що літали понад враженим Evetri'єю молодняком. З п'ятьох, що іх взяв автор для досліду, вражених кінцевих пагінців - з $2-х$ не вилупилося нічого (з невідомпх прпчнн лялькп завмерлш), з одної виїшов метелик (Evctria buoliana), а а двох виїшли наїзнпки, що налсжали до роду Pimpla (Hymenoptera Ichneumonidae).

Траплялася в лісиидтві й соснова прядка (Dendrolimus pini L.), місцямп навіть в такії кількості, що вшклпкала побоювання, але до значного освітлення крон діло ве дійшло. Ступінь заражености ляльок D. pini паразптамп була зовсім незначна. З 8 -п коконів, взятпх для досліду, липе одпн не внпустив метелика, та ї ця лялька загинула з невідомих прпчнн, бо ні паразнта, ні сліду грибного враження прп обслідуванні кокову не знайдено.

Короїдна фавна не внявляється в ліснндтві нічим особливо цікавим. При досить чистому господарстві, колџ не валяються під ногами навіть сухі гіллячки (бо все, що лежить, підбпрається майже під граблі), широкого розмноження короїдів бути ще може. Сухостії, що зрідкая з’лвляється в лісництві, треба відвести майже виключно на рахунок опенька. Ірроте лубоїдів (особливо Bl. piniperda L.) можна було знаходити в певвій кількості у відстрвжених пагіндях. Bl. minor Hrfg. трапіявся трохн рідше. Траплялися обоє ӥ ва сухостої, але рідко. На впкладеншх спробнпх деревах густо заселявся короїдстенографј (Ips 6-dentatus Boern.) i Neotomicus protimus Eich., зрідка короїдп, між котрпмп помічено Xyleborus eurygraphus Ratz., що, здається, не дуже часто трапляється в нашшх краях. Міл пншшм спостерігався досить значний літ теж не дуже розповсюдженого лубоїда Hylurgus ligniperda Fabr.

Звачннї івтерес що-до біології короїдів впклпкає помічеший розвиток їхніх ворогів псреважно а чдсла хижих жуків. Розвиток lps 6 -dentatus був місцями маӥже зовсім зведений на ніщо через надзвичайне розмноженвя Platysoma oblongum F. (Coleoptera Histeridae). Можна було знайти до 7 -п жуків Platysoma в одпім маточнім ході I. 6 -dentatus. Поруч з жуками Pl. oblongum можна було зрідка знайтп Platysoma frontale Payk. Цшх ваклятвх ворогів короїів можна було раз-у-раз бачити за роботою що-до знпщення аптннок I. 6-dentatus. Хпжаки, захвачені в момент пожцрання личинок, не кидалп своїх жертв навіть тоді, як іх садовили в пробівку: в останвій незабаром залпшалпсь на склі тільки незначні рештки з'Їдених жертв. Родини хижпх жуків: Cucujidae, Nitidulidae, Colydiidae, Cleridae булп представлені в значніиі кількості видів і в велпкім чшслі екземплярів. Цікава знахідка - одного з найжвавішнх ворогів підкоровнх шкідників шпильковшх дерев - Glyschrochilus quadripustulatus L . (Coleoptera

Cucujidac) знайдено під корою дуба, пю иоог ушкодив крицячок двокрапковий (Agrilus biguttatus F ).

Певнпй інтерес має знахідка дьох poдни Ips G-dentatus, в яких старі жуки, проробивнп маточні ходи, були вбнті білою мюскардиною Botrytis Bassiana Bals ${ }^{1}$ ).

Зкрпцячків, що уункоджають сосиу, значнниі розвиток малп Phaenops csanca $F$. та Anthaxia quadripunctata L.

Що-до дубових шкідників з числа жуків, то, крім крицячків з роду Agrilus, велике розповспдження мав Plagionotus arcuatus L. Ного можна було знайти в довільнії кількості екземилярів скрізь по складах лісоматеріялів і просто в лісі. В одиім витадку мано місце зницення лпчпики Р. arcuatus, мдо була ще під корою, від грибка Entomophtora sphaerosperma Fres., який яскраво впзначаеться тим, що вбиті через нього тварини прикріпляються до субстрату пучечками тоненьких нпточок-гіфів.

Доспть широке розповсюдження мало јшкоджения соснових шишок і жолуддя.

Соснові шншкп, псобливо на 18--20-літніх культурах, недоброго росту, по пісчаних буграх, місцямп майже заспіть були ушкоджені. В лппиі досить велвкі зелені шишкп на таких молодняках булп здалека помітві тпм, що полискували на сонці від смоли, що витікала з ушкоджених місць. Шишкп пошкодити два нккіднкц: Pjssodes validirostris Gyll. (Coleopt. Curculionidae) i rimyatra Diorictria abietella Schiff. (Lepidopt. Pyralidae). 'Граплялися шишкп, одночасно вражені від обох шкідншків, але частіше транлялнсь випадкн, коли в одних ппшках були тільки гробачкп деревця, а в других - тількп гусенпчки віпчаткп. В декількох шишках оууло по два гробачкп.

На жолудлх помічено розповсюдження деревців з роду Balaninus (дорослі комахп не попадалися, тому вид може бути визвачениіі тільки по-весні, колщ виїдуть з землі ті жуки, що їхні гробачкп обернулпсяз в лялькп оце тепер у посуді для дослідів).

Крім Balaninus'iв такий самий розвиток мав другий шк’дник жо-лудів-гусенпця Carpocapsa splendana Hb. (Lepidopt. Tortricidae). 'I'peбa підкреслпти, що дей останвій шкідник, про якого в підручниках з лісової ентомології взагалі мало згадується, мав таке саме значіннл як і Balaninus'п. З одинадцяти враженпх жолудів, взятих для досліду, выїшло 6 гробачків Balaninus'а ї 6 гусеннць Carp. splendana (в однім жолуді були разом і Balaninus і Carpocapsa). Вигризання з жолудів, щоб обернутпся в ляльку, сталося для обох шкіднпків в перших числах вересня. Як гробачки Balaninus'a, так і гусенички Carросарs'и вигризалися рівночасно й на 6 вересня вигрпзлися всі. Вихідша діра Balaninus'a кругла, коло $2-х$ ня в діяметрі; дірв трапляються на будь-яких місцях жолудя. Вєхідні діри гусениці Сагросарs'п містяться виключно на верхній третині жолудя; вони продовгувато овальні й показуються надзвпчайно малими, порівнюючн з розмірами гусевнці. Діри мають шось 18 мл завдовжки й $0.7-0.8$ мж завширшкп. Треба конче бачктп. як гусениця вилазить а дпх дір, щоб повірити, що такою маленькою дірою пролізла така порівнюючп велика тварчна. В вихідну діру якраз пролазить голова гусениці, тіло ж проходпть лише завдяки надзвичайній етастичності й м'якості покривів гусениці.

Автор не знайшов у пітературі задовільного опису гусевпці Сагpocapsa splendana Hb . В такому джерелі, як „Die forstlichen Lepidop-

[^3]teren" Wolff und Krausse, де увагу в великій мірі звернено на опис гусениць, опису гусениці Carp. splendana не дано зовсім, -- очөвидпо. складачі цієї көиги вважали Car'p. spl. за зовсім шеважливого шкідника. У Barbey (Fraité d'entomologie forestiêre. 1925) знаходимо коротенький опис, але, на жаль, опис комах, які подає цей автор, також як і його власноручні рисункв, пе завждд відповідаоть натурі ї не можуть похвилитися повною правтивістю ї тппічністо. Так само й опис гусениці Carp. splendana в Barbey не зовсім сходиться з натурою, принаймџі з тнми скземплярами, що впйшлп з жолудів у автора дієї статті; тому дозволяно собі дати тут коротенькнй опис зовнішиього впгияду гусеннці Carpocapsa splendana Hb.

Гусениця 16-инога, довжиною 14-15 ля. Голова бурувато-темножовта з вдавленням у потиличній частині, од лкөго дві темно-бурі смужккп відходять, розходячись просто до вуглів верхньої губп. 1-і та анальний сегменти півпрозорі, ясно-жовтуватого кольору (пе зафарбовані). На нотпличному щпті півкругле вдавлення з підвищеноп середньою частпною. Решта тіла гусениці вкрита прозороюо ткірою, блідо-рожевуватою; сполучення сегментів тіла жовтуватого тілесного кольору. Вздовж спини не різка бурувата смуга від т. зв. спшнної суднни, що просвічує крізь шкіру. На тілі розкпдані незафарбовані щетвнки, яких трохи більше на задньому кінці тіла.

Спостерігалпся в ліснпцтві ї трачі - переважно Lophyrus rufus Ratz; гробачків його можна було знаходити скрізц по молодняках, алс не дуже в велпкій кількості. Проте, можна боятпся, що розвшток цього шкідннка є саме в стадіі наростання.

## П. Оселедець.

## ДОСЛІДЖЕННЯ НАД ПІГМЕНТОВАНИМИ ТА НЕПІГМЕНТОВАНИМИ РОСЛИНАМИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ.

## (Попереднє повідомлення).

Явище пігментації або офарблення рослини, чп то окремих їі оргавів, відбувається під впливом двох факторів: де зовнішній вплив та спадкові особливості рослинп. Явище пігментації протягом вегетації то може з’являтвсл, то знову знпкати. I налвність офарблевня рослпни, чи деяких тільки органів, констатувала вже велика кількість авторів, що створили велику літературу що-до фізпчво-хемічного боку дього питання. Віо-фізіологічний же бік питання освітлено в значно меншій мірі.

У дослідженві над дукровим буряком вже давво звертали увагу на те, що помічаоться рослини пігментовані та непігментовані. Так, проф. Любпменко (1) особлпво натискає на велику кількість пігменту у коренях пукрового буряка, де пігмент він вважає за антоціян. І нас на дей раз цікавить антоціян та його звязок з утилітариимп ознакамп цукрового буряка.

Роля пігменту та його звязок з утилітарнпми ознакамп цукрового буряка ще доспть мало освітлена в спеціяльній літературі. Так, в праці проф̆. Мунератті (2) і в праці Вільморена (3) мп не знаходимо відповіди на де питання. Вони в питанні пігментів звертають, головно, увагу на пігментоваві форми, що зустрічаоться при інцухті і на те, що пігмент завжди домінує. Гринько (4), кажучп про автофертильні раси, між иншим каже, що ніби-то пігментоваві рослини більше здатні до автофертпльности.

Ось, по суті, і вся література що-до дього питаннл. Є, правда, ще праця Карпенка (5) з Кубанської станції, яка эвлзує ступіпь потемніння жмихи з кількістю нецукрів і на цій підставі засновує метод добору, тоді лк Рамонська стандія (6) заперечує протп цього методу. Але все це явища, що звязані, головно, з виявленням окиснювальних ферментів, але не з пігментом.

Присутність пігменту легко помітити на першій стадії розвитку цукрового буряка з офарбовання ӥого коріння, саме в стадії двох пар листочків перед проривкою. Пізніше антоціян з'являвться ва лпстках, починаючв з листового хвостпка і поступово посуваючпсь до краю листка, а потім помалу зникаючп, і нарешті під кінець вегетаційного періоду аєтоціян знову з'лвляється на листових хвостиках і в більшості випадків на поверхні коріння.

Під час збирання його легко помітити а офарбованєя ростової почки. Два моментп, стадія двох пар листочків та кагатування, і є тими моментами, коли можна добиратп цукровий буряк за зазначеною ознакою.

Свій дослід ми провадили як за умов вегетаціӥного досліду, так і за польовпх умов. За вегетаційших умов дослід був поставлений

в посудинах, що містили 16 кг грунту. Вогкість грунту доведено в посудинах до $60 \%$ від повної вільгомісткости. Для досліду було взято стандарт С. Н. У. Уладівської станції врожайного напряму: десять посудин з антоціяном та без нього.

За польових умов було взлто той такн стандарт та другий сортКалник - цукрнстого напряму. Першпй у трьох, а другпй у двох повтореннях.

Крім цього матеріллу, ми ще в час кагатування внкористали матөріял проф. В. В. Колкунова та М. І. Орловського. - Дослід було переведено в селекційнії лабораторії Кпївського Наукового Інстктуту Селекції.

$$
\text { Вага } 25 \text { ростків. }
$$

Таблиця थ. 1.


За перших періодів розвитку дукрового буряка, ми помічаємо делкі відміні що-до енергії розвитку нашшх рослпн. Т'ак, скажімо, зважуючи кількість рослин після сходів ми маємо (дпв. табл. ч. 1), що вага пігментованих ростків навіть трошки більша, але, як це будемо бачити далі, з збільшенням ступеня розвцтку пігментовані рослини відстають в вазі від непігментованих.

Вага одного ростка.
Таблицц.а थ. 2.

|  | Пirment. | Вез пirменту |
| :---: | :---: | :---: |
| Посів 30/lV; пзлто 25/V . . . Уладірка . . . .. . | 0.217 | 0.184 |
| Писів 7/V; взято 1/VI. . . . Уладів. фаб. . | 0.214 | 0.183 |
| Посів 30/IV; взято 31/V . . Харківська . . . - | 0.370 | 0.400 |

Вагагички однієї рослини.
Таблииця ч. 3.

| Has васортy | I nobtop. |  | II повтор. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Пігм. | Sea niry. | Пігм. | Без пігм. |
| Посів 24/V; взято 22/VI $\left\{\begin{array}{l}\text { Ка.лник . . . } \\ \text { Уладівка }\end{array}\right.$ | $\begin{aligned} & 0.769 \\ & 0.53 t \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.775 \\ & 0.505 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.603 \\ & 0.525 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.615 \\ & 0.595 \end{aligned}$ |

Вага однієі росліни.
Таблиичя ч. $\pm$.

| Haзвасорту |  | Гитка |  | Корінь |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Пirs. | Bea nirm. | Пігм. | Sea nirs. |
|  | Калник | 9.91 | 12.15 | 1.08 | 1.25 |
| Посів 4/\; ваято 1-1/VI | Уладівка | 11.30 | 12.10 | 1.1 .4 | 1.33 |
|  | Калнік • | 7.21 | 8.03 | 0.71 | 0.82 |

Ця особливість у розвитку пігхентованпх та непігментованих рослин тісно звязана ї з евергієо наростання листової поверхні, про що мова буде далі.

Вазі ростків під час проривки деякі авторп надають особливого значіння. Так, Ол. Філіповськшй (7) вважає, що вага 100 ростків під

час проривки у врожайпих сортів більша，ашіж у цукроввх．С．В．Гуд－ віл（8）між ннипм каже，що енергія розростанвя у рослин з малим ростком більша，ашіж у рослин з великпм ростком．Але ж，ирш одиа－ ковій вазі ростків，врожаїні сорти розростаються сильніше．

Ми，в даному разі，не підходимо до характеристики расових особлпвостей，за браком малої кількости сортів．Мп лише хочемо відзначити деякі особлпвості в поведінці пігмеитов：ннх та непігмен－ тованих рослпн на першім ступені іхнього роввитку．

Отже，звертапчпсь до розвитку листового апарату паших рослин， ми зокрема звериемо нашу јвагу па листотвірну евергіг．Тут ми подаємо суму 10 посудин длл кожного чшсла ї пігменту．Звідди надзвичайно легко зробптп персрахунок і па одну носудипу．За бра－ ком міся ми не подаємо таблиці в цілому（табл．ч．5）．

Лпстотвірнаенергія（вегетащінніспробп）．
Теоблицяя थ．$亠$.

| Числа | ，II irment． |  |  | Без пігментy |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | всього anctaib | мертвих | мивих | всього листків | мертвих | жиния |
| 26／MI | 81 | － | 81 | 75 | － | 75 |
| $29 / \mathrm{VI}$ ． | 98 | － | 98 | 92 | － | 92 |
| 2／VII | 121 | － | 121 | 110 | － | 110 |
|  | 144 | 6 | 138 | $1: 35$ | 3 | 132 |
| 8， ClI | 161 | $\because 0$ | 1.11 | 151 | 17 | 137 |
| 11／511 | 151 | $\cdots$ | 150 | 171 | 21 | 150 |
| 14／VII | 197 | 29 | 168 | 190 | 23 | 167 |
| 17／VII | －1：3 | 31 | 18：？ | 209 | $\underline{\square}$ | 18．2 |
| 20／VII | $\underline{28}$ | 35 | 193 | 293 | 333 | 190 |
| 23／V＇II | $\bigcirc \cdot 10$ | 41 | 199 | 238 | 37 | $\because 01$ |
| 26／V11 | － 116 | －11 | 20.5 | 2.16 | ＋1 | 20.5 |
| $29 / \mathrm{ClI}$ | $\bigcirc$ | ＋1 | $\stackrel{21}{1}$ | $\underline{293}$ | ＋4． | $\because 09$ |
| 1／VIII ． |  | 5 | $\underline{2}$ | 271 | 53 | 218 |
| 4／「「11 | $\bigcirc 81$ | 54 | 29 | 2＊ | 5 | $213: 3$ |
| 7／VIII． | 286 | 60 | $\stackrel{22}{2} 6$ | $\stackrel{288}{ }$ | ${ }^{6}$ | $2 \cdot 1$ |
| 10／VIII | 295 | 64 | 231 | 297 | 74 | 22.3 |
| 13／VIII | 301 | 75 | 296 | 307 | 82 | 22.5 |
| 16／VIII | 312 | 81 | 231 | 316 | 85 | 231 |
| $22 / 5111$ | 332 | 95 | 237 | 321 | 91 | $29^{29}$ |
| 28／VIII | 347 | 106 | $2-11$ | 35.3 | 10.1 | 239 |
| 4／IX． | 369 | 118 | $\bigcirc 25$ | 330 | 116 | 26.4 |
| 10／IX ．． | 38. | 130 | 2.5 | 391 | 133 | 258 |
| 18／IX． | 413 | 147 | 265 | 423 | 141 | 28 |
| 26／IX ${ }_{\text {3／X }}$ | $4{ }_{4}^{4} 4.2$ | 147 156 | 285 288 | 44 +50 | 147 | 297 290 |
| 3／X． | 44.4 467 | 156 173 | 288 | 450 +76 | 160 183 | $\stackrel{290}{293}$ |

Дивлячпсь на цю таблицю，можна помітити，що листотвірна евергія у пігментованих рослин на початку вегетації наче－б то більша，але пізвіше вони відстають у ．свобму розвитку．І ця особливість нібп－то енергійнішого розвитку на початку вегетації у пігментованих рослин цілком справджується і на ході крнвоі̆ наростання листової повсрхні （табл．ч．6）．

Нароставцл листової поверхні．
Таблицяа ч． 6.

| Назва | II |  |  | c p | i | 9 | H |  | t／X | 17／X |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $27 / \mathrm{TI}$ | 7／VII | 17／VII $29 / \mathrm{VII}$ | 10／VIII | 21／V1II | 1／IX | 12／IX | $23 / \mathrm{IX}$ |  |  |
| Пігмент． | 288,8 | 1555， 1 | $2971,533040,2$ | 3339.2 | 2769.3 | $2-119.1$ | 2026，1 | 17：32．8 | 15：38．4 | 1336.7 |
| Бez nirm． | 234，2 | 1576.1 | ［3216，1［3587，9 | 3632，1 | 3121，5 | 2594，4 | 2297，0 | 1995，7 | 1461，5 | 1378，0 |

Мк бачимо, що листова поверхня на початку вегетації у пігмснтованих рослин більша, але пізніше вона ввесь тас відетає у своєму розвитку, нарепті ця різниця знпкає, а під кінець пігментоваиі вже відстають у своєму розвптку. Цей хід наростання найяскравіпе ілюетрує подана крива.


Ходом крива наростання листової поверхві нагадує собою криву, що одержав М. I. Орловськпй (9), де цукристі сорти з середивп вегетації мають більшу площу листової поверхві, віжк урожайні.

За польовпх умов, мп обмір ппстової поверхні зробплп лппе трп разн за період вегетації, а саме: $7 /$ Мll, $7 /$ フ'll та $2 / \AA$. Взято було по 25 примірнпків для коліного сорту та повторення. На цей раз ми лише подаємо дані для сорту „Уладівка" одного повторения. Таблиця ч. 7 ілюструб нам ці дані, де кожне визначенни буде середвім із 25 коренів.

Таӧ.пич.я थ. 7.


Дані поля повторюють нам ті дані, що ми одержалп у вегетаційній спробі, де маємо меншу лпстову поверхню у пігментованих рослин. Це особлвво характерно тоді, коли, скажімо на $29 / \mathrm{VII}$, пігментовані рослшни мають більшу кількість живпх лпстків, а лпстову поверхвю на цей день вони мають меншу.

Як бачнмо, і в листотвірнії енергіі, і в наростанні листової поверхві ми помічаємо делкі особливості у поведінці пігментованих та непігментовапих рослин, не дивлячись на те, що ця різниця в абсолютних чиелах є незначною, чн може не досить різкою.
（фарбленил листовойоверхні за пикалол проф̆． f．（ゆ．Вотча．та．（Вегатадійна спроба 1928 р．）．
$\begin{array}{cc}\text { Занотовапо } & \mathrm{I}-25 / \mathrm{VII} \\ . & \mathrm{II}-8 \mathrm{VIII}\end{array}$
$\begin{array}{ll}11 \\ \cdots & 11-82 / V I I I\end{array}$
IIIгмент．
Tad．tutus थ． $\mathcal{E}$ ．

| Ч．Ч． <br> посудр |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 |  | 离 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 15 | $\begin{array}{r} 1 \\ 1 I \\ \text { III } \end{array}$ | 6 - - | 5．5 | + - - | 6 - | 6．5 | 6.5 8 - | 7 6.5 6 | 8 9 0 | $\begin{aligned} & 6 \\ & 8 \\ & 5 \end{aligned}$ | 7 6.5 - | - 0 - | 6.2 7.8 5.7 |
| 14 | $\begin{array}{r} \text { I } \\ \text { II } \\ \text { III } \end{array}$ | 6 - - | 10 - - | 6.5 - - | 7 - - | 9 - - | $\begin{gathered} 7.5 \\ 5.5 \\ 9 \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 7 \\ 7 \\ 8.5 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 8 \\ 8.5 \\ 9 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 8.5 \\ & 8 . \overline{5} \end{aligned}$ | $-$ | $\overline{10}$ | $\begin{aligned} & 6.9 \\ & 7.9 \\ & 8.8 \end{aligned}$ |
| 10 | $\begin{array}{r} 1 \\ 1 I \\ 1 H I \end{array}$ | $\begin{gathered} 2.5 \\ - \\ - \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 2.5 \\ - \\ - \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 1 \\ & - \\ & - \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { j } \\ - \\ - \end{gathered}$ | 5 - - | $\begin{gathered} 5 \\ 6.5 \\ 6 \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 3.5 \\ 5.5 \\ 5 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 3 \\ 5.5 \\ 5 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 3 \\ & 6 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} t \\ 6.5 \\ - \end{array}$ | - 6.5 - | $\begin{aligned} & 3.7 \\ & 6.1 \\ & 5.3 \end{aligned}$ |
| 6 | I II III | 3 <br> - | 3.5 - | 6.5 - | 7 - - | 7 - - | $\begin{gathered} t \\ 6.5 \\ 9 \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 8 \\ 5.5 \\ 7 \end{array}$ | 7 7 5 | 5.5 7.5 | 6 8 - | - 10.5 - | 5.7 7.5 7.3 |
| 19 | I II III | $\stackrel{2}{-}$ | 3 - | $\begin{array}{r}3 \\ - \\ \hline\end{array}$ | -1.5 <br> - | 5 - - | 8.5 4.5 7 | $\begin{array}{r} 6.5 \\ 4.5 \\ 5 \end{array}$ | 7 6 6 | 6.5 7.5 - | 5 7 - | - 9 - | 5.1 C．4 6.0 |
| 18 | $\begin{array}{r} \text { I } \\ \text { II } \\ \text { III } \end{array}$ | 2 - - | 3 - - | 1 - - | 6.5 | 7 - - | 9 5 - | 8 5 - | $\begin{array}{r} 8.5 \\ 6.5 \\ 9 \end{array}$ | 8 8 8 | 7.5 9 7 | - 9.5 - | 6.3 7.1 8.0 |
| 8 | I II III | 5 - - | $\pm$ - - | 4 - - | 6 - - | 6．亏 | 6 7 - | 6 8 - | 7 8 8 | $\begin{array}{r} 6 \\ 7.5 \\ 8 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 7.5 \\ & 8.5 \\ & 5.5 \end{aligned}$ | - 9 - | 5.8 8.0 7.1 |
| 9 | $\begin{array}{r} \text { I } \\ \text { II } \\ \text { III } \end{array}$ | 7 - - | $\begin{gathered} 9 \\ - \\ - \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 9 \\ - \end{gathered}$ | $8.5$ | $\begin{gathered} 9 \\ - \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 9 \\ 11.5 \\ 9.5 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 8.5 \\ 8.5 \\ 6 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 7 \\ 8.5 \\ 7 \\ \hline \end{array}$ | 8 | $\begin{gathered} 8 \\ - \\ - \end{gathered}$ | $\overline{12}$ | $\begin{array}{\|r} 8.3 \\ 10.1 \\ 7.5 \end{array}$ |
| 12 | $\begin{array}{r} \text { I } \\ \text { II } \\ \text { III } \end{array}$ | 4 - - | $\begin{array}{r}6 \\ - \\ \hline\end{array}$ | $\begin{aligned} & 7.5 \\ & - \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 7 \\ - \\ - \end{gathered}$ | $8$ | $\begin{aligned} & 7 \\ & 5 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 8 \\ 6.5 \\ - \end{array}$ | $\begin{array}{r} 6.5 \\ 9 \\ 8.5 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 5.5 \\ 8.5 \\ 5 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 5 \\ 8.5 \\ 7 \end{array}$ | - 8.5 - | $\begin{aligned} & 6.4 \\ & 7.7 \\ & 6.8 \end{aligned}$ |
| 20 | I | 2.5 - - | 5.5 | 6.5 -- - | 7 - - | 6.5 | 7 7 - | 6 7 - | 6.5 7.5 8.5 | 7 7 7 | 4 7 0 | - 7 - | 5.8 7.1 7.1 |

Без пігменту.

| ч. . иосуд |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1.4 | 15 | 16 |  | 言 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | I II III | 3 - - | 3 - - | 2 - - | 4.5 - - | 1 - - | 5 5 | 1.5 4 - | 6 5 7 | 5 7 5 | 4.5 6 5 | - 0 - | $\begin{aligned} & 4.1 \\ & 6.0 \\ & 5.7 \end{aligned}$ |
| 2 | 1 11 III | 8 | 6.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 9 - | 6.5 7.5 - | 9 9 8.5 | 7 8 7 | 7 8 5 | - 9 - | $\begin{aligned} & 7.6 \\ & 8.4 \\ & 6.8 \end{aligned}$ |
| 3 | I II III | 4 | 4 | 1.5 - | 6.5 | 5 | 7 7 - | 6 8 - | 6 6.5 6 | 4 7 5 | 5 6.5 5 | - 8 - | $\begin{aligned} & \text { 2 } 2.1 \\ & 7.1 \\ & 5.3 \end{aligned}$ |
| 16 | I II III | 1 | 1 | 1.5 | 2 - | 3 - - | 3 4 - | 4.5 4.5 - | 3.5 3 6 | 4.5 5 4.5 | 4.5 5 4 | - 7 - | $\begin{aligned} & 2.8 \\ & 4.7 \\ & 4.6 \end{aligned}$ |
| 7 | I II III | 3 - - | + - - | 4.5 - | - | 5 - - | 6.5 6.5 - | 6 7 - | $\begin{array}{r} 8 \\ 7.5 \\ 9 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 7.5 \\ 9.5 \\ 8 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 7 \\ 10 \\ 8 \end{array}$ | $\begin{aligned} & - \\ & 12 \\ & - \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 5.6 \\ & 8.7 \\ & 8.3 \end{aligned}$ |
| 11 | I II III | 5 - - | 6.5 - | 6.5 - - | $\pm$ - - | 4 - - | 7.5 7 - | $\begin{aligned} & 5 \\ & 0 \\ & 6 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 5.5 \\ 7 \\ 5.5 \end{array}$ | 7 7 - | $\begin{array}{r} 6 \\ 6.5 \\ 6 \end{array}$ | $\begin{gathered} - \\ 7 \\ - \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 5.7 \\ & 6.7 \\ & 5.3 \end{aligned}$ |
| 13 | I II III | 6 - - | 4.5 - - | 6.5 - - | 6.5 | 5 - - | 6.5 0 - | 5 6 - | $\begin{array}{r} 4 \\ 6.5 \\ 9 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 6 \\ & 6 \\ & 5 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 7 \\ & 8 \\ & 6 \end{aligned}$ | $\overline{8}$ | $\begin{aligned} & 5.7 \\ & 6.7 \\ & 6.7 \end{aligned}$ |
| 5 | I | 3 <br> - | 3 - - | 3 - - | $3.5$ | 3 - - | 3 4.5 - | $\begin{array}{r}4 \\ 4 \\ \hline\end{array}$ | $\begin{array}{r} 3 \\ 4.5 \\ 8 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 4 \\ & 5.5 \\ & 4.5 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 4.5 \\ 6 \\ 4 \end{array}$ | $-$ | $\begin{aligned} & 3.4 \\ & 5.5 \\ & 5.5 \end{aligned}$ |
| 4 | $\begin{array}{r} \text { I } \\ \text { II } \\ \text { III } \end{array}$ | 2.5 | 3 - - | 3 - - | $3$ | 4.5 - - | 3 4 - | 3 4.5 - | 5.5 4 5 | 5.5 5 0 | $\begin{array}{r} 6 \\ 5.5 \\ 4 \end{array}$ | - - - | $\begin{aligned} & 3.9 \\ & 5.1 \\ & 5.0 \end{aligned}$ |
| 17 | I | 1 - - | 1.5 - - | 2 - - | 1 - - | 3 - - | 3 3 - | 3 3 6 | 4.5 3 5 | 3.5 - - | 6 - - | -- 7.5 5 | 2.8 4.1 5.3 |

Крім того, мп звернули увагу на те, цо пігментовані рослини наче-б то більне зьбарвлсні. ІЦцо показати цо різннцю в забарвлениі що-до зеленого кольору, було занотовано іитенспвність цього забарвлення за шкалою проф. Є:. Ф. Вотчала. Ось даиі цього аабарвлешия, що визначені умовними балами (дивись табл. ๆ. 8).

I дійсно, ми маємо, що бали заи́арвлення у пігментованих рослпи вищі. Цо-ж до змінпі цього забарвлепня протагом вегетаціїнвого періоду, то треба зазначпті, що ця різниця в забарвленні залишається і під кінець вегетаційного періоду. Про це каже також в спеціяльній своїї праці і А. С. Оконенко (10).

Але я мушу зазпачити, що мені довелося бачити раси на Білоцерківській Селекційнії Станціі, дякуючп В. Ф. Савицькому, які мали зовсім лсве забарвлення тоді, як мали псвну присутність автоціяну.

Тепер зуппвпмося на вайцікавішнх для нас даних, що їх одержано після збору та поляризації буряків.

Наслідкпвегетаційної спробп.
Таӧ.тиця ч. 9.

| Назва сорту | Вага кореня | \% цукру |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 317 | $17.68 \pm 0.39$ |

Маємо, що при незначио різній вазі кореня рослпни пігментовані мають меншиї \% цукру. Але ж ця різвпдя математично не доведена. Ось настідки польової спробп:

Таб.пич.я थ. 10.

| Назва сорту | 1 повторення |  | 2 повторения |  | 3 повторсння |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{aligned} & \text { Baга } \\ & \text { ropera } \end{aligned}$ | \% цyripy | $\begin{gathered} \text { Bara } \\ \text { пореая } \end{gathered}$ | \% цукру | $\begin{gathered} \text { Bara } \\ \text { коןié1וл } \end{gathered}$ | \% цукру |
| Уладівка $\left\{\begin{array}{l}\text { Піглент. } \\ \text { Всз пігменту }\end{array}\right.$ | $\begin{aligned} & 504 \\ & 421 \end{aligned}$ | $15: 8 \pm 0.13$ | $\begin{aligned} & 105 \\ & 316 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 16.81 \div 0.15 \\ 18.0 \end{gathered}$ | 435 | $15.1 \pm 0.23$ |
| Катиик $\left\{\begin{array}{l}\text { Пігмент. } \\ \text { Без пігменту }\end{array}\right.$ | $\begin{aligned} & 426 \\ & 398 \end{aligned}$ | $16.82 \pm 0.97$ | $\begin{aligned} & 367 \\ & 336 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 17.2 .4 \pm 0.18 \\ 17.9 \end{gathered}$ | 386 | $158 \pm 028$ |

Як бачимо, і в полі ми маємо ту саму тевденціп шо-до збільшення у вазі кореня та змевшения $\%$ цукру в пігментованих рослин. Що-до Калника, то треба зазначити, що ми не одержали ніякої різниці.

Крім цього матеріялу, ми під тас кагатування, до поляркампаніч ще, використали шнші матеріяли, де було теж відзначено присутність або відсутність пігменту. Крім того, рослини з пігментом були розподілені по ступено забарвлення на три груни: I - ледве забарвлені, II - забарвлеиі і III - інтенсивно забарвлені.

Перейдімо до аналізп тих даних, шо їх одержали при нашому розподілі.

Добір за аабарвленнлм паростків.
Табличя ч. 11.

| $\begin{array}{llllll}\text { H } & \text { a } & 3 & \text { b } & \text { a }\end{array}$ | c $\quad 0 \quad \mathrm{p} \quad \mathrm{T}$ | Bara коренл | \% цукру |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Колкупопа ясиа. | Пiгмеит . . . . . . | $\begin{aligned} & 344 \pm 10 \\ & 294 \pm 25 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 15.90 \pm 0.2 t \\ & 16.56 \pm 0.18 \end{aligned}$ |
| Харківська . | Пirment. II-II Пirment. I . Sez пirmenty . . . . . . . . | $677 \pm 60$ $731 \pm 85$ $900 \pm 71$ | $\begin{aligned} & 10.23 \pm 0.36 \\ & 16.12 \pm 0,33 \\ & 16.59 \pm 0.17 \end{aligned}$ |
| 7/33 İe.tiynoba . . . | Пirment. Пirment I $-1 I I ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~$ | $516 \pm 37$ $+19 \pm 31$ | $\begin{aligned} & 1672 \pm 0.19 \\ & 17.00 \pm 0.16 \end{aligned}$ |
| Япяш . . . . . . . | Пiгмент II-III . . . . Пiгмент I . . . . . . | $655=43$ $538=85$ | $\begin{aligned} & 17.29 \pm 0.22 \\ & 17.55 \pm 0.18 \end{aligned}$ |

Даві останніх трьох сортів являють собою пересічне з 6 повторень. Колп ж мп розбили цеї матеріял по ступеню їого пігментації, ми знов таки одернали ту тенденцію, що й раніш мали, що-до $\%$ дукру. Що-ж до ваги кореня, то ця різниця стає ще значнішою.

Наче-б то окремо стоїть Харків, де із збільпенням кількости пігменту зменшується ї вага коренл, й відсоток цукру.

Ці-особлнвості у поведінці рас цукрового буряка. що-до присутности або відсутности пігменту, на нашу думку, мають деякий інтерес з погляду методшки селекції цукрового буряка.

Усе зазначене дозволяє нам зробити такі висновки:

1. Визначеннл наявности пігменту на кореплх пукрового бурлка можливе в двох стадіях: у стадії розвитку двох пар листочків з офарбування їого кореня, та в час кагатування з офарбування ӥого листової точки або паростків.
2. Різна особливість шо-до росту пігментованих та непігментованих рослин у межах однієї расп доводпть нас до думкп про різні расові особливості ціх рослин.
3. У межах однієї расп з наявність пігменту помітна певна тендевція до збільшення вагп кореня та зменшення відсотку цукру.
4. Надалі цю помічену тенденцію треба буде перевірити на якнайбільшому матеріялі. Роботу в цьому напрямі буде продовжено.

Наприкінці, вважаю за свій прпємний обов'лзок скласти свою щиру подяку проф. В. В. Колкунову за керівництво та вказівки, що я їх мав під час переведення цієї роботп, - а також М. I. Орловському за можливість впкористатн н̈ого матеріял.
Грудешь, 1928.

## Література.

1. В. Н. Любимевкоп В. А. Брилпант. Окраска растений. Ленинград, 192.
2. О. Муне ратти. Наблюденпя п псследования по сахариої свекле (Перевод для С. С. У. А. А. Савостьянова на правах рукописи).
3. I. Vilmorin. L'hérédité chez la bettrave cultivėe. Paris, 1923.
4. Г. В. Грпнько. Самоопыляюшиеся расы сахарной свеклы. Віпллетень Ивавовской Селекстанциі 入o 4192 ъ.
5. П. В. Карпенко. Отбор по окраске мязгп на количество несахаров. (Доклад с'езда селекц. ст. С.С.У. Сахар. Кпев 1926).
6. О. В. Якушкшна. Отбор на повышенную доброкачественность I повиженное содержание азота. (Доклад Всесоюзного совещания по вопросам исследовательск. раб. в сах. промышлен. Кшөв, 12-19 декабря 1928).
7. А. Wилиниовскпй. Ход развития свеклы в зависимости от сорта. (Труды Мироновской Оиытной и Селекцнопиий ст. вын. 1-1924).
8. С. В. Гудвил. Межсортовыс закономерностп роста у сахариої свеклы. (Доклад на Всесоюзном Совенанин по вопросам псследоват. работы в сахариої промышленности. Кँвев, 12-19 декабря 1928).
9. Н. И. Орловскиї. Изучение рості листовой поверхностп у некоторых рас сахарної свеклы урожайного и сахаристого направлсния. (Lоклад иа Всесоюзном Совещаиип по воиросам исследовательской работы в сахаршой промышленности. Клев, 12-19 декабря 1928).
10. А. С. Оконенко. Окраска листьев и количество хлорофылла в ипх. Труды Научного Ичститута Селекцип. Вып. II. Кпев, 1928.

## P. Osseledetz.

## Untersuchungen pigmentier und nichtpigmentierter Zuckerrüben-Pflanzen.

## (Präliminäre Mitteilung).

Vorliegende Arbeit ist im Kiewer Wissenschaftlichen SelektionsInstitut durchgeführt. Zur Aufgabe gehörte die Lösung die Frage, ob pigmentierte Pflanzen, d. h. solche mit Antozian und nichtpigmentierte, d. h. ohne solches, bei der Auslese inuerhalb einer Rasse eine gleiche Bedeutung haben; und folglich auch einen Zusammenhang mit den atilitaren Merkmalen der Zuckerrübe.

Die Untersuchung, die zu diesem Zwecke mit Zuckerruben verschiedener Sorten, die in Gefässen und auch im Felde aufgewachsen waren, vorgenommen war, brachte den Autor zu folgenden Folgerungen:

1. Die Feststellung des Vorhandenseins von Pigment in den Wurzeln der Zuckerrüben ist in zwei Stadien möglich: im Stadicum der Entwicklung von zwei Paar Blättchen nach der Färbung seiner Stengel und im Mament des Einmietens nach der Färbung der Knospenspitze oder des Keimlings.
2. Die verschiedene Eigenheit beim Wachstum pigmentierter und nichtpigmentierter Pflanzen innerhalb einer Rasse lässt den Gedanken an eine verschiedene Rassen-Eigenheit dieser Pflanzen aufkommen.
3. Innerhalb ein- und derselben Rasse, die Pigment aufweisen, wird eine bestimmte Tendenz zur Verminderung des Zuckerprozentes und einer Erhöhung des Wurzelgewichtes heobachtet.
4. Im weiteren wird man diese sich zeigende Tendenz am einem grösseren Material nachprüfen künnen. Arbeiten in dieser Richtung werden fortgesetzt werden.

Dezember 1928.

## Б. Іллінський.

## ВЛАСТИВОСТІ ФОРМ КОЛОСА ТА ЗВЯЗОК ЇХ 3 ИНШиМИ ОЗНАКАМИ ГІБРИДУ УЛЬНА $\times$ ЇЖОВКА.

Питання про снадкування ознак колоса що-далі набшрає все більпої і більшої уваги. Структурні та морф̆ологічні властевості, що впливають на їюго продукцію та характеризують їого зовнішній вигляд розробляються влс довгпй час, але далеко ще не все з'ясовано. Через це мп беремо на себе смілпвість навестп деякі наші спостерсжения над розщеплеиням, переважно форми колоса, гібриду Ульки $\chi$ Їжовки (Trificum vulgare var. lutescens $X$ Trit. compactum var. creticum), що вивчається в лабораторії проф. В. В. Колкунова при К. С.-Г. І. протягом ј-6 поколінь.

Коли досліджувати таке розщеплевня, то вишикає подвійний до нього інтерсс. З одного боку, надзвичайно важливо встановлти ту чп иншу закономірність в розщепленні, щоб виявити генотипічну природу ознак; по-друге, підіїти до будови новнх 孔јярмм, цікавнх з практичного боку. Через це такі схрещування мают. чималиї інтерес як для генетпка, так і для селекціонера, якиї одคрмує величезний матерілл для добору нових форм колоса, що звязано якк з продуктивністю, так і якістю зерна. Ось чому питання форми колоса та роботи по схрещуванню Triticum vulgare $\times$ Trit. compactum мають давню історію.

Ще на світанку селекції, щось коло 60-х років минулого століттл, аиглї̆дді Тейлор, ЈГолл та Шейрпф (4) звертали увагу на форму колоса та добшралп сквергедиі формп, як паїпродуктивніші. Їх сорти малп велике пошврення в Аиглії. З Англії сквергедп потрапляють до Німчччни. Якраз у Німеччнні Рімпау 1891 р. та Pıмкер коло 1905 р. переводять перші схрещування Tr. vulgare та Tr. compactum, щоб вилвитп прнроду сквергедних форм. На підставі цих схрещувань Рюмкер приходить до впсновку, що сквергедна форма гібридного походження. Майже того самого часу (1900-1905) працюють з цим схрещуванням, а такол з сквергедамп, Спільман, Нільсон Еле та Чермак (3). 1909 та 1911 р. Нільсон Еле оголошує свої роботн з схрешувань пшениць та вівсів, де він серед різиих схрещувань описує ї низну схрещувань Triticum vulgare $\times$ Triticum compactum.

Всі ці роботь, та зопрема останнл робота Нільсона Еле (1911), твердо встановвли загальну схему розщепления за ознакою густости колоса та довели, що в $F_{1}$ домінуб густість, а $F_{2}$ розщеплюється на рідкі, середньо-густі (які зміпували зі сквергедамп) та густі у відношенво 1:2:1.

Разом з тим Нільсон Еле встановлюб, крім гена густоти колоса (C), ще 2 гени довжини колоса: $L_{1}$ та $L_{2}$ полімерного характеру, що обумовлюють різну довжнну колоса серед нащадків від подібних схрещувань. Рецеспвні по всіх цих факторах форми колоса ( $c l_{1} l_{2}$ ) Нільсон Еле визначає лк сквсргеди. Але Філіпчснко (1927) для цієї ознакн вузначає окремиї ген $Q$, що впкликає головчатість або сквергедність

колоса. Ди того ж приходлть—Бошканьян (1923), Ардишевськиї (1924) та Малиновський.

Сапєгін з иизкою співробітників Одеської Дослідної Станції протлгом 1912-1929 р. опрацьовують співзалелність між наявністю гена C та різннми морфо-біологічннми ознаками в нащадків гібриду Tr. vulgare $\chi$ Tr. compactum. Ці автори в двох роботах (1916 та 1922) встановнли низку морфо-біологічних кюреляції. 'Т'ак валвність гена $C$ змепшує довжину мілвузлів колоса, на пц вказуваю ще Нільсои Еле, довжнну колосковнх та квітковпх лусок, довжнну зерна, врожаиі зерна та миние.

Наведене показує, цц в дашиіі час це схрещування досить розроблене, алс, не дпвлячись на це, є низка нелспих питань що-до форми колоса та звязку деякпх ознак поміж собою. З другого боку, роботи, що наїбільш висвітлюють де ехрепування з гепетичного боку, виїплли останнього часу ї булп невідомі, коли ровпочиналася ця робота. Тому дозволпмо собі в кількох словах спииитися на меті та історії її.

Року 1921 проф̆. В. В. Колкунов перевів схрещувания Ульки (Triticum vulgare var. lutescens) та Їжовки ('Triticum compactum var. сгеticum), поб падатп своїй лінії Ульки більної густоти колоса та позбавити його надмірної конічностн. Одноразово просф. Колкунов мав на меті надати Ульці бажанішої анатомо-фізіологічної будови, розуміючп під цпм величнну клітин, оскільки Іжовка була дрібноклітиншіша. Від схрещування було одержано 4 зерна $F_{1}$.

1922 р. $F_{1}$ впкохувалося у веге'гаціӥному посуді. Воно мало колосся подібве до Һювки, але з трохп меншою густістю. Вершок колосу мав тільки натлкптыууиенпя колосків.

1923 року розщеплення $F_{2}$ в вегетаціӥнпх посудах та на ділянках в полі вивчав М. Ів. Орловськпй.

1924 року матеріял з $F_{3}$ був висіяншй почасти в вегетаційних посудах (перевално рідкоколосі форми), де іх досліджував студ. Савинськпй, та на ділянках у полі, де їх вивчав автор цієї роботи. Дослідження наступних поколінь (1926, 1927 та 1928 р.р.) ми переводилџ також за польоввх умов.

У $F_{2}$ Орловський спостерігав різноманітне розщеплення а наявністю як форм близьких до батьківськшх, так і цілої низкп переходовпх. Прп підрахунку їх він розбив всі форми на 3 групи - рідкі (тпп Уллкп), єередні та густі (тип Їжовкн), лд дало відношення 1:2:1, або, об'єднуючк густі та середші, $б о$ вони булп близькі, $3: 1$. Детальнішої розбивкп за формою колоса, чи за густістю в $F_{2}$ не переводилося.

Під час вивчення нащадків $F_{3}$ на ділянках у полі впадала в око надзвпчайна різноманітність форм колоса по ділянках, де було різноманітне розщешлення, якого не можна було авести лише до 3 -х груп за густотою. Разом з тнм проф. Колкунов та Савинський констатували у вегетаціӥних посудах серед рідкоколосих форму одмінну від впхідної Улькп. Lе було довге, але не конічне, а циліндричне, колосся. Згодом ми таке саме колосся констатували і в полі в велпкому числі, а иноді й цілпми діляеками. Далі ( $F_{4}$ ) нам довелося віцокремити цілком впразну групу, що мала різну густість у горішшій та долішиій частиці колоса, тоб-то форми з ознакамп сквергедностн, або головчатостн. Це привело нас до думкп про наявність, крім ознак густости колоса, ознак сквергедности, що залежить від окремвх спадкових факторів, тим більне, по ще з $F_{2}$ було виділено 2 колосп під назвою ${ }_{n}{ }^{3}$ булавою", нкі, до речи, в дальшому розщеплювалисл. Таким qином ми прийшли до факторів густостп, довжнни та голов-

чатости колоса, які мають цілком виразне виявлення в ознаках колоса. Року 1927 в ювілейному збірнику на честь проф. Бородіна було вміщево статтю проф. Ю. А. Філіпченка, який внсловлював цілком подібну до нашої думку і намічав ген булавовидности $Q$, який ми визначпли було під назвою $S$ (Squarhead).

Раніш, ніж перейти цо методикн роботн, слід згадати, що ознаки форми колоса досить мінливі. Јаріювавня колоса, павіть в одному куці, спричиняється пноді до різних форм його. Це ускладнює доспідження та вимагає перевірки форм колоса повторними посівами, терез що робота значно ровтлгається, до того ж умови погодє окремих років впливають на типовість форм. Зокрема це відбивається на вилвлениі головчатости колоса, як це відзначають такоя Філіпченко (1926) та Хрістіянсеп Венігер (1926) в своїх роботах, присвяченпх спецілльно питачням варіювання ознак колоса. Проте в масі, та по найрозвнненішпх колосках, окремі форми відрізняти можна, на чому ї будували ми своюо роботу.

Багатство матеріялу та обмеженість матеріяльєих засобів, примушували нас не розгортати дуже щироко роботи та обмежуватися лише типоввми, на наш погляд, овнаками. Щоб схарактеризувати обсяг роботп, вкажемо, що цього 1928 року ми мали 73 окремих ділянки нащадків, де були як сталі №으, так і з різншм ступенем ровщеплення. По ділянках було від 10 до 200 рослпн, що складало разом щось 3,5 тис. росллн. Така кількість ма咱же виходить за межі наших можливостей, що примупувало ретельно розроблювати методику роботп, щоб полегшитп впвчення матеріялу. А тому весь матеріял було розбпто на ь рупи за формою та густістю колоса. У дих групах досліджували найтпповіппх представннків, що мали той чи инший інтерес, решта лише проглядалася без точного обліку, якшо не помічалося розщеплення. За головними ознаками весь час переводився облік властивостей посіяного та нащадків, щоб впявити спадковість ознак, незалежно від умов року. Під час вегетадії переводплися фенологічпі спостереженвя головніших фаз розвитку, одмічалнся пошкодженнл, то-шо. Самиї посів ліній переводили по групах в порядку зростання густотп колоса, що полегшує дальші спостереження.

Не маючи змоги проаналізувати весь матеріял шллхом диферендіяльного визначенвя густости колоса, розбєваючи ӥого на дві або три частинн з визначенням густости верхивки, середиии та низу колоса окремо, ми оппсували тільки форму колоса в цілому. Останнього часу для більшої точности та для полегшення роботп розроблено допомічну шкалу форм колоса на підставі внвченвя чпсленного матеріялу, шо перейшов через наші руки за ввесь час роботи. В трохи зміненому та доповненому переходовими формами вигляді $\overline{11}$ наведено на світлині ㅊo 1. Для найтпповіших з наших ліній ми визначали загальну густість колоса, розуміючп під дим відношенвя кількости колосків до довжинп колоса в $m m$. Щоб внзначити густість колоса, бралося по 30 тшпових колосків.

У наслідок роботи а формою колоса мп прийшли до впсновків, що роз’лсвюють, так би мовитп, архітектурну суть форм і в той же час можуть бутп за обгрувтовання нашого методу роботи.

Усі форми колоса обумовлені та залежать від довжини колівець колосового стрижня ${ }^{1}$ ). Діїсно Tr . vulgare відрізняється від Tr . compactum довжнною та густістю колоса, що якраз обумовлені довжнноюо

[^4]окремнх колінець колоса¹). T'aк, Tr. vulgare нересічио на колос має Довжину колішець близько $5,0-7,0 \mathrm{~mm}$ довянну колоса $9-13 \mathrm{~cm}$ та густісті 1,5-2,2. 'I'r. compactum має: цовжниу liолінець близько $1,5-3,0 \mathrm{~mm}$ д довж. колоса
 +-6 cm та густість $3,0-5,0$. Lовнниа колінець в знамиій мірі також обумовлює пинрину forocal, rоловним чнном з бокової (диорядної) стороніг, бо її обумовлыеє кут maxiry колосків, до стрпжня колоса. 以о довші колінця стрнжня, то менниї кут міжі колосовпм стрижнем та окремими колос-ками-колос вулчае з бокової (а почасти і з лицевої) сторони (тип vulgare). Навпакп, прикорочения колінець колоса веде за собою набігання колоска
ذ на колосок, вони одгенаютьея від колосового стрпжня, кут наблпжається до прямого, колос значно ширшає (тип compactum).

Далі форма колоса залежкить від рівномірностл довжнии колінепь на колосовому стрикиi. У Tr. vulgare збільшения довжєни колінець горішньої половпни колоса спрпчивяєтьея до звуження ії утворюєтьел конічна форма. Більш-менш рівномірна довжнна колінець всього стрпжня обумовлює рівнобіжни, циліндрпчні, або правильніше прнзматичиі (формш. До того ж мабуть приводять і форми з деяким зменшөннлм довжипк колінець верхньої та нижиьої третин колоса, що їх описує Аленсандров серед форм з розщеплешия ${ }^{2}$ ). Нарепті змениення довжини коллінедь верхиьої ноловини, третнни, або самого вершечка колоса спричинлється до більшого або меншого ступеня роловчатости та різного характеру ï̈.

Для 'T'r. compactum (атакож

 ташування колосків на осі колоса подає Л. А. Алексаидровв спільніи роботі: А. А. Сапегии, Г. А. Секачев, ІІ. ІІ Рукотов, Ј. А. Атександров і Б. Н. Авксентьвв. Записки II. O. C. X. Ю. P. 1916.
$\left.{ }^{2}\right)$ Ibid,"ctop. 49 s.

гетеровиготної групи густоколоспх (форм з роцнеплепня) наша схема позбавляється конічннх (рорм, бо за Александровпм ${ }^{1}$ ): „фактор компактности впливає таким тином що вюсрочує, уцільняє вершок копоса", до цього ж приходять і ниші авторн, чому серед ціє групи ппениць трапляються тількн цилінцрнчні (де вплпв (ऐактора $C$ на верппок колоса дуже малий), або різного ступенл головчаті (рорми.

Все наведене можва звестп до такої схеми мінливос'ги формп колоса:

| Cxema |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Середия довж. колінець всього ко. лоса | Нідвид | Коліния горігыньої частини колоса довші від ннжньої | Коліицл колосов. стрижния одиакові аGo 'грохл мепші вгорі та | Lовжниа коліпець вгорі котоса значпо менша ніж уннау |
| $5-7 \mathrm{~mm}$ | Vulgare | конічна | Циงіндрична | Головчата |
| 1,5-3 mm | Compactum | - - (пемає) | пиліндрична | Головчата |

Ці міркування та успіх чашої роботи, яку переведено майже без будь-якюх складннх промірів, надають певностп ознаці форм колоса, що була покладена в основу вивчення розпеплешнл. Мозитивну оцінку Форми колоса та звязаних з нею ознак дає Вавілов (1923) з боку снетематичного. Він вмінає форму та густість колоса до другої групи ознак, „що мало залежать від умов оточення". Довжнну колоса оціноєє він трохп ннжче. Вона входить до ІІ групи озшак, 山о все ж таки „добре відрізняютьсл", це зрозуміло, бо вона може залежатп як от розвитку, так це ї від кількости колосків колоса. Крім того, для формп колоса важливіше не загальна довжнна колоса, а співвідношения довжпни колінець окремпх ц̆ого частин. Мід час вивчення мінливостп кількосних ознак пшепиці Філіпченко (1926) відноспть довжнну колоса до другої групи „ознак значного варіювання, але придатннх для порівнання того ж року". Ширину колоса він вваяає за сталішу ознаку та заводить ї до III групи „сталішвх ознак". 'Гакчм чином як форма колоса, так і ознакв, звязаві 3 нею, - маюоть певну позптивну оцінку.

З генетичного боку також встановлено, що пшенпця має вघзку факторів, що обумовлюють цю ланку ознак, з яких періші, як от фактор компактности $C$, впливають сильніше та на весь колос скороченням всіх його колінець, так і ввклнкаюочі низку ннышх властивостей (менша довжина лусок, зерна, то-що). Щнші фактори, що так само впливають ва ту ж таки довжину колішець, мають або слабший вплив на весь колос (фактори подовлжувачі $L_{1}, L_{2} \ldots$ ), або ва його частину, як фактор (або (ऐактори) головчатости ( $Q$ ). Вони мають мевпу вагу в будові рослини та впявляють себе, так би мовити, иа фоні наявности чи водсутности фактора $C$, висловлюючшсь за гіпотезою „прпсутностп та відсутности". Цікаво зазначитн, що поступово ці фактори винайшлп згадані рапіше автори приблизно в такому ж самому порядку, почпнаючп з спльнішпх пцо-до своїого впливу.

ІІереходячи до нашого розццеплення, згадаємо, що Орловськпй розGив увесь матерілл за густісто колоса 1 а з групи (рідкі. густі, дуже густі) з розщепленням у відношенно 1:2:1. У дальиому довелося цеталівуватп окрсмі форми в межах кожної з цих груп, па чому ми зараз і спинимось і дамо невеликнї опис ()орм, що вийпли з розццеплення. Головні з них вміщено на світлині 층. 1.

[^5]Група рідкоколосих, за матеріллом 1928 року, має довжипу колоса $9,0-12,0 \mathrm{~cm}$ при густості $1,0-2,0$. За формою колоса зустрічаються всі оппсаві форми - конічна, призматична, циліндрична та головчата. Всі ці форми виділено тепер як сталі. Намічається низка ліній з різною довжиною колоса. Так, серед низки призматичних, як ириклад, можна навести такі три лінії:

| Noּ <br> лівій. | Озиакиколоса. | Довжина в cm M五 $m$ | Косф. варік вання $v$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 능 320. | Довгпй прпзматичвий бiлmï | $11,60=0,16$ | 7,50 |
| № 40. Середньої довжини призматичний |  |  |  |
|  | білий | 10,77 $\pm 0,17$ | 8,64 |
| \o 34 | ороткий призматпчниї червонпй | 10,08 $\pm 0,22$ | 11,90 |

Різвнцю в довживі колоса між 층 320 та № 40 доведено (покажчпк певности 3,61), між ㅅo 40 та 341, хоті не доведено (покажчпк певностн 2,46 ), але мабуть лише через невелике число варіянтів (проміряно було по $з 0$ колосків). Між цими лініямп 6 низка переходових по довжині колоса. У всякім разі можна думатп, що 6 різннця принаймні в 2-х факторах, які обумовлююоть довжпну колоса призматичншх форм рідкоколосої групи. Поруч слід зазначвтп, що конічна форла появляеться а розщеплення дуже рідко, і в більшості під час розщеплевня можва ковстатувати лише різної довжини призматичні форми. Є кілька, хоч і небагато, ліній з розщепленням на конічві та призматпчні, але встановитп кількісні співвідношення через варіюванвя та подібність форм поки-що не вдалося.

Група рідкоколосих головчатих форм, досить яскрава в цілому, має теж деяке варіювання як довжиною колоса, так і характером головчатостн. Так в № 317 (світ. 1, колос 7) згущення колосків намічається нібם на самому вершечку колоса, 츠의 316 (світ. 1, колос 6) має згущення по всій верхній половині, або третині колоса. Чим обумовлено таку різницю, чІ тут 6 низка факторів головчатости, чи є факторп модифікатори, то-що, сказатв ще не можна. До того эк озвака головчатости більше варіює ніж пнші.

Друга група-з розщеплення має густвї̆ колос довжиною $5,5-7,0 \mathrm{~cm}$ прщ густості $2,6-3,3$. Вона теж не зовсім одномавітна та має в своїх межах певне варіювання і що-до довжини колоса і що-до ступеня головчатостн. Це гетерозиготна група що-до ознакпл фактора компактности (C). У різних комбінаціях з иншими факторамш та фактором головчатости ця група виявляє формп від циліндричшшх до різного ступеня головчатости, що ведно зі світлинш 1, колоски 8-11. Зрозуміло, що деяку ролю у варіюванно форми колоса відограє, як і скрізь, ще й фенотипічне варіювапня. Те, що далеко не всі лінії 3 цібї групи дають серед нащадків розщеплення головчатостп формп, стверджує нашу думку що-до генотипічної різнипі в межах цієї групи.

Нарешті трегя група з наїкоротшшм та густим колосом тппу Tr . compactum-має довжнну колоса у, cm та коротшу, з густісто колоса $3,5-4,5$. Як і попередві дві, вона неоцноманітна своїм складом. На зовнішвій вигляд можна відрізнпти кілька типів як довжиною, так і формою колоса. Довжнну колоса, не зважапочи на невелпку абсолютну різницю, математпчно доведено. Наприктад:

$$
\begin{aligned}
& \text { довжина колоса: ㅅo } 333 \text {. } \quad, 2 ४ \pm 0,08 \mathrm{~cm} \\
& \text { № 336. 4,82 } \mp \mathrm{n}, 08 \mathrm{~cm} \\
& \left(M_{i}-M_{2}\right) \pm m_{d}=0,46 \pm 0,116 \mathrm{~cm} \\
& \text { Покажчик певности } 4,0 \text {. }
\end{aligned}
$$

Міл шими є ліиії в недовецоною різипцею, але ми маємо не багато лinill типу 'Tr. compactum, тому що 3 селекційного поглялу вопғ не мают пұниости. Іцо-до формп колоса в межах цієї групи є також




кыикає згущешия вершка колоса, можна відзначптп лю більш, так i мениц головчаті कормп. Так лінія № 339 (світ. 1, полос 15, та світл. 2) має надзвпчайпо яскрапу головчату форму, так по це навіть впалає в око на полі. Не зважаючи на значне варіювання цíï ознаки в мaci, їі легко відрізнпте від ни円пх ふо৯о, як от 336 , 333 (світл. 1 , колоскп 13-14, та світл. 2). Цікаво ї те, що поруч з пілвлиценоп гу-

стістю вершка, загальна густість колоса ліиії 층 339 нижча від двох поруч наведених. Так густість 츤 $339-3.57$, 入o $333-3,80$, 승 $336-$ 3,93,-що доясноеться меншою густістю нижнооі частнии колоса ㅅö 339 та наближає ї до сквергедних, або головчатіх форм. На жаль, ми нс мали змопи переміряти для цих форм густости окремих частнн колоса, щоб јнострувати наведене також і числовою характерпстпкою. Для норівнянвя нашої третьой групн з Tr. compactum нal світлниі 1 наведево колос 16 - Tr. compactum var. creticum, але не впхідна, а блнзька форма від Вавілова. Цю лінію наведено іі тут і далі умовно, бо батькізська Һжовка загинула 1921-го року. дивворуч, колос перпиї, є вихідва Улька. Світлпна 2 подає ғілька сталих лінії рідкоколосих та густоколосих, призматпчних або головчатих за формою колоса.

У наслідок схрещуванвл одержано, таким чниом, кілька призматпчних dорм більшої чп мепшої довжнни та густости колоса, але не за рахунок основного фактору густости, властпвого Tr . conıpactum, а коштом обміну низни факторів, зокрема факторів подовжувачів, подібних до $L_{1}$ та $L_{2}$ Нітьсоиа Еле. На цсї пилях обміну 中акторів вказував і сам Нільсои Еле. Наш вппадок цікаввї ще іі тнм, по для схрепування було взлто дуже рідкоколосу пшеницо з Tr. vulgare. Але серед нападків були всі можливі формп колоса (конічні, призматичні, головчаті різної довжини, густостл, то-пи(ю). Подібне відзначали й пнші автори (Нільсон Еле, Арципевський, (Ріпіпченко), не дпвлячись на те, що вони здебільшого брали для схрещування з Tr . compactum або сквергедні або призматпчне колосся 'Tr. vulgare. Проте в розщенленві, не залежно від узятого для схрещування матсріялу, всі наведені авторп оппсуоть форми, які були і в нас. Це свідчить за значну різннцю вихідннх форм, бо це є підвндове схрещування, що пояспює чдсленність форм у розщепленні та дає багатиіі матеріял дія селекційного пророблення.

Поліпшити форму колоса Ульки можва було 6 і шляхом пиших схрещувань, але наведене схрешування дамо одразу значнпї набор форм, які в наступному перевірятнмуться за їх продукцією.

З инших ознак колоса можна відзначптч ще, що серед пащадків майже скрізъ помјчається одиакове число колосків, з невеликим коливанням від 18 до 20 колосків пересічно для окремпх ліній. При чому ні а густістю, ні з формою колоса звязгу нс помічається.

Більш варіюють як форма, так і довжипа та шшрина колоскових лусок. Є різнпця у формі плеча-від вузького спадистого до шпрокого квадратового. Зовнішня кільова частина для більшостп лінііі рівна, але по деякіх (зокрема рідкоколосвх) - дугувата. Помітніша різницл-серед рідкоколосої групи, в якій самі лускп більшј. Гомічаються більш та менш цупкі лускц, з чим звязана легкість обмолоту. Ніжність лусок спричиняється навіть і до осипашия лк лусок, так і зерна під час вистигачня. Такі Форми намічаються переважно серед рідкоколосих форм, як призматичнпх. так і головчатпх (№№ 320, 316, 317, 324). Деяку різницю що-до цупкости лусок можна помітитн і серед густоколоспх. Позначається також різнния в розмірі зерна, але ознаки довжнни лусок та зерна остільки добре розробили Сапєгін та його співробітникп ( 7 ), щц не варт було повторювати цих досліджень.

На закінчення розъляду ознак колоса слід відзначити, що зовиішньо ващадги гібриду найбільш відрізнються за формою колоса. Вегетатпвні ознаки скрізь більш-менн подібиі, так що не звертатоть на себе увапи. Це одмітив ще Орловськиі̆ під час вивчеппя $F_{2}$. Віи каже:
„до фази колосіння майжке жодної різннці поміж окремпми екземпллрами ніякого натлку на розшеплення констатувати ве довелосл: з'льлення сходів, фаза листочків 2-x, 3-х і т. п., фази кушінвя і снергія його, впсочінь окремпх рослин і т. п. проходили досить рівнобіжно і дружно. Запушення листя і понкоцжения Erysiphe graminis було також констатовано у всіх рослпн без впнятку". I далі: „Јише починаючи а момента колосіння, різко впадає в очі наявність розщеплення і саме-ппо-до форми колоса". Тепер намічавться для пебагатьох лінії різниця в ступені запушення листу. 칭 12 (гетерозиготнпй за формою та густістю колоса) та Nало 329, 330 типу Tr . compactum, нцо мають більше запушения листу. З батьків більше запу̀шения мала Улька. Передача дієї ознаки тустоколосим свідчить про те, що ознаки запушения не звязані з формою колоса.

Більн помітиа різниця довжнни стебла або висота рослин під час вистигання ${ }^{1}$ ). Lе ми помітили ще 1924 р., коли відзначилп, що рідкоколосі внці за густоколосі, але різницл дя не йде шілком за густістю або довжпноо колоса. Нижче наведено таблидю, де зведено матеріял по 6 ділянках $F_{3}(1924$ р.), при чому діл. 1 тип. compactum, мо пе розщеплюється далі (принаймні за фактором CC), діл. XVI рідкоколоса також бсз розщеплення, решта 4 діл. розщеплюютьсл на рідкі, середпьо-густі та густі:

Таблルщя 1.

| Nod діланок та опи: колоса на них | Piдıоко.тосі |  |  | Середн. густости |  |  | Густоколосі |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\underset{c m}{\text { Довжниа п }}$ |  |  | $\underset{\mathrm{cm}}{\log \boldsymbol{l o g n a ~ i}}$ |  | $\begin{aligned} & \hat{\#} \\ & \stackrel{y}{0} \\ & \stackrel{y}{c} \end{aligned}$ | Довжнна в <br> cm |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { E. } \\ & \text { N } \\ & 0 \\ & 2 \end{aligned}$ |  |  | $\begin{aligned} & \stackrel{R}{E} \\ & \stackrel{y y}{*} \\ & \stackrel{2}{2} \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \stackrel{y}{E} \\ & \text { OU } \\ & \hline \end{aligned}$ |  |  | ¢ |
| 1. Bei rycri | - |  | - | - | - | - | 4.3 | 3.3 | 61.8 |
| II. 3 розщеплепилм | 2.1 | 6.2 | \%2.2 | : $\%$ | 4.2 | 59.1 | . 1.7 | 3.2 | 60.3 |
| 1 II. | 2.7 | 5.8 | 73.6 | 3.3 | 4.5 | 71.2 | +. 5 | 3.1 | 70.6 |
| ril. | 2.5 | 6.3 | 6.4.8 | :3.8 | 1.1 | 57.0 | 1.8 | 3.7 | 57.0 |
| 人1. | 2.1 | 6.1 | -2.8 | 3.1 | 4.7 | 60.1 | 4.1 | :3.3 | 63.8 |
| XVI. Bci piдki | 2.1 | 7.5 | 7- \% 8 | - | - | - | - | - | - |
| Перссічпо - | 2.4 | 6. 1 | 71.8 | 3.5 | 4.5 | f33.1 | 4.6 | 3.3 | 62.7 |

З таблиці видно, що висота рослнн помітно більша е рідкоколоспх та маӥже однакова для обох густоколоспх груп, тоді як густість наростає, а довжнна колоса падає від рідкоколосих до найбільш густоколосих. Це зо́ігаеться з даними Баранського (Сапєгів та Баранський 1922), яквй знаходить звлаок між густістю та довжвною стебла для всього матеріялу та зокрема в групі рідкоколоспх, але нс знаходить такого авязку в групі густоколосих.

Шукаючи співзалежностп між ознаками колоса та впсотою рослин, вдалося цього року встановити такнй звязок з формоюо колоса. Вплвплося, що рідкоколосі призматичні форми мають найбільшу довжину соломи. Решта рідко- і густоколосих мають майже однакову довжшну стебла, що вудно $з$ таблнці 츠 2 (див. таб. на стор. 74).
${ }^{1}$ ) У иаведевих пице рядках Орловського, мива Пдд про височінь до колосіввя. Для дорослих рослии він у своїй роботі реаультатів вямірюваинл не иаводить.

Звязок ознакколоса з висотою（1928 р．）
таб̈ли！яа 2.

| $\begin{aligned} & \stackrel{\rightharpoonup}{2} \\ & \underset{\sim}{O} \\ & \underset{O}{2} \end{aligned}$ |  | 入ля окремихлінін |  |  |  | Пересічпо за фор－ мою колоса |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | R .0 0 $=0$ |  | 㞻空 | $\begin{aligned} & \stackrel{\leftrightarrow}{5} \\ & \stackrel{E}{E} \\ & \hdashline \\ & \hdashline- \end{aligned}$ |  | 프츨 |
| － | Конічна | Улька 츤 | 1.61 | 11.1 | 123 | 1.61 | 11.4 | 123．0 |
| $\begin{aligned} & 0 \\ & 5 \\ & 0 \\ & \vdots \\ & 0 \\ & \hdashline \end{aligned}$ | 它号 |  | $\begin{aligned} & 1,75 \\ & 1.78 \\ & 1.80 \\ & 1.82 \\ & 1.71 \\ & 1.81 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 11.6 \\ & 10.9 \\ & 10.8 \\ & 10.8 \\ & 10.8 \\ & 10.1 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 136 \\ & 135 \\ & 13.4 \\ & 131 \\ & 133 \\ & 128 \end{aligned}$ | 1.78 | 10．82 | ［32，8 |
| $\begin{aligned} & A \\ & -1 \\ & a \end{aligned}$ | 訔惑 | 324 колос довг． <br> 314 －коротш． <br> 317 ， | $\begin{aligned} & 1.70 \\ & 1.87 \\ & 1.86 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 11.8 \\ & 10.1 \\ & 10.2 \end{aligned}$ | 115 119 123 | 1.81 | 10.70 | 119.0 |
| $\bar{\exists}$ |  | 329 колос довипий 330 ＿ | $\begin{array}{r} 3.00 \\ 3.34 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & 6.5 \\ & 6,0 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 113 \\ & 12.4 \end{aligned}$ | 3.19 | 6.25 | 118.5 |
| $\begin{aligned} & 0 \\ & \stackrel{2}{2} \\ & \underset{~}{4} \end{aligned}$ | $\frac{\text { B }}{\stackrel{\text { B }}{E}}$ | $\begin{array}{llll} 336 & \text { котос коротш. . } \\ 339 & \pi & " & \\ 333 & = & " & . \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & 3.93 \\ & 3.57 \\ & 3.80 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 4.9 \\ & 5.1 \\ & 5.2 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 122 \\ & 120 \\ & 103 \\ & \hline \end{aligned}$ | 3.77 | 5.07 | 115.0 |
| $=$ |  | Їжовка від Вавілова | 4.10 | 5，0 | 106 | 4,1 | 5，0 | ｜106，0 |

Такнм чпном позначається звязок не так з густістю，чи то дов－ жШною колоса，як з його формою，що обумовлено відповідним на－ бором ген．Для ствердження було переглянуто матеріял з $F_{3}$（1924 р．）． Не зважаючп на те，що за метеорологічними умовамп 1924 рік був діяметрально протилежний до 1828 р．，різниця в межах рідкоколосої групи була，лк у формі，так і звязаній з непо－висоті．Так：

Taס．uụq 3.

| 入ف入ِ діляпки | Рік 1924．В нсота рослй |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Конічні форме | Призматичиі форми |
| V111 | $67,3 \mathrm{~cm}$ | 79.4 cm |
| XIV | 79，2 ． | 101，1 ．． |

Тоб－то і р．1924－го була та сама різниця у вшсоті．Якщо впзнати за Арцишевським，що 6 фактор подовжувач，в присутності лкого не може виявлятпся головчатість，то можна припустити，що делкі папі призматичні форми мають ӥого，або подібнпй до нього．Такдй фактор обумовлює у призматпчній групі довжипу колоса та подовжує разом і стебло．Відсутність ӥого дозволяє виявнтпсь головчатості（а разом і конічності？）та веде до меншої висоти всієї рослини．

Решта вегетатшвних ознак морфологічного характеру по окремшх нащадках дуже подібні．Проте з салекціӥвого погляду значво валли－ віші за морфологічні ознаки біологічні та анатомо－фізіологічві，нюо обумовлюють та звязаві з господарчою придатністю та якістіо того qи пншого сорту або лінії．

Готовні з вимог，що ставимо до сорту，є висока продуктивність

при високій лкості продукту в сполучениі з витривалістю до ве－ сприятливих умов оточения．А з них для ярових хлібів у першу чергу треба назватн носухостійність．

Роботами про（）．В．В．Колкунова доведено，ппо є звязок між велп－ чиною клтии рослини та ї̈ здібністю переносити посуху．Числевні ириклади стверджують це положепнл，покааугчи，цо дрібноклітин－ ніші лінії та сорти краще перенослть посуху та дають за таких об－ ставин і більний урожай загальний，і зокрема більший врожай зерна． Ось чому це схрещуванвя було скероване в бік надання Ульці，яка мала довжнву продихів $66,84 \mu \mu$ ，ще меншпх клітип，оскількн вста－ новлено було，що Іжовка була дрібноклітинніша（ $53,94 \mu \mu$ ）．

Розглядаючп розщеплсвня що－до довжини продихів，що взяті за міру дрібноклітинности，наводимо таблитку，яку складено за даними （рловського，щцо ілюструє цю ознаку за қрупами густости колоса：
（3а Орловським）．
Tаб．иицst 1.

| $\stackrel{2}{2}$ | 宫菏 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 「лька а рідкоколосі | $\underset{\substack{\text { Середиво }}}{ }$ | Їжонка 2 бо на／tгустіші |
| 1921 | $P$ | 66，2．1 | － | 53.94 |
| $192 \cdot$ | $F_{1}$ | － | 70.18 |  |
| 1923 | $F_{2}$ | 61.48 | 61.00 | 60．78 |

3 таблиці вндно，що батьківські форми помітно відрізняються． $F_{1}$ має збільшену величину клітин，можливо，за умов більшої вогкости 1922 р．－У $F_{2}$ розмір клітив по групах колоса ледве позначає тев－ денцію до зміни в бік зменшення від рідюоколосих до густоколосих． Оскільки різниця не доведена，Орловськпї робить висновок，що вели－ чнша клітия не звязана з формою колоса，і в кожнії з таких груп розщеплення їде окремо．Діӥсно，матеріял，що перейшов до нас за певншм добором проф．Колкунова，мав 1924 р．пересічно у групі рідко－ колоспх $50,11 \mu$ ，тоді лк густоколосі мали пересічно $54,93 \mu \mu$ ．Таким чином добір，скерованиї в бік дрібноклітинности．одразу дав позп－ тивні наслідкп．Одночасно у групі густоколосих типу їжовок окремі ділянки мали різну середно довжину продихів：так，діл． $\mathrm{X}-51,51$ ；$\mu$ ， І－55，30 $\mu \mu$ ，XI－55，97 $\mu \mu$ ．Тоб－то за середньою аритметвчвого для довжпни продпхів，групи густо－та рідкоколосих штучно міняються місцями шорівнюючп з батьківськвмп формами．Це як－найліпше ствердило думку Орловського й дає змогу добрати форми，лкі теоре－ тично накреслив проф．В．Колкунов，коли переводив це схрещування． ＇Тепер ми маємо лінії（як № 40），шо сполучаоть меншпиї розмір клітин та призматичний колос．

Цікаво разом з дпм впзначити，що Њаранськпй（1922）пайшов велику супряжність між довжиною клітпн паревхімиої ткан⿺ни колосового стрпжвя та густістю колоса（коефіцієвт кореляції до－ рівпює $+0,76$ ）．Але довжина клітпн листа зовсім не звязана з густістю колоса，як не звязана з вею і довжнна листа，що конста－ тував Сапегів．Звязаність довжини клітин колосового стрнжня а густістю 6，на вашу думку，цікавпй прпклад локального впливу гена лише в межах колоса，а не всієї рослини．Це стверджує наве－ дену схему властивостей форм колоса як функції довяпннп колінедь колосового стрижия，що в свою чергу залежать від довжвни клітпн．

3 инших важливих фізіологічних озвак ми звернулп увагу на скоростпглість，що також має деякнй звлзок із посухостійкістю．

Коли розглядатв матеріял з $F_{2}$ ，то віби намічається звязок ско－

ростиглости з рідкоколосістю．Група густоколосих гетерозиготннх середньо－стпгла，а густоколосі типу Tr．compactum－наӥпізньостигліші （за фазою колосіння）．Це вндно з табличкн．яку складено за данпми Ор．ловського шо－до колосіння у $F_{2}$ ．
（За даинми Ор．товського）．
Таб．ıш！． 5.

| Группи 3．колосом | \％рос：ли，мо внкотоситиея |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | แล 27／rl | на 30バ1 | H：1＋V「II |
| Рідкоколосі | 27.3 | 72， | 100 |
| Середиьої густости | 4.5 | 77.3 | 100 |
| Густоколосі | 0 | 75.0 | 110 |

Бачнмо лскраву різницю початку колосіння，хоч далі такої різ－ нпці ї немає，ј навіть темп＊колосіння рідкоколосих гальмується．

За спостереженнлми Сапєгіна（8）„（актор гомпактности виклнкає запізнення колосіння на $1 \frac{1}{2}-1^{3} /$ ，дна＂．Проте вже в $F_{3}$ тендеції до раннього колосіння були помічені як длл рідкоколосих，так і для густоколосіх．Дальшиї добір лініӥ показав，що можна диюрати кожнвї тпп за густістю колоса як скоро－，так і пізньостнглий．＇Так маємо入 336 типу Їжовок（світл．2）одвочасового з Улькою колосіння．Серед групп рідкоколоспх，що в нас найчпсленніша，спостерігаємо велику різноманітність що－до скоростиглости，і розтягнутпїі період коло－ сіння цих ліній．－＇Так， 1927 р．，початок колосінпя окремих прпзма－ тнчн曰х Nбㅇ тлгнувся з 18 до 27 черввя включво－всього 10 день． Не зважаючп на те，що кількість прнзматпчних №入о значно зменши－ лася через їх бракування р． 1927 （прп чолу，як було вплвлено потім， забраковані булп переважно пізньостиглі лінії，початок колосіния 1928 р．був з 27 червня до 3 лнпня вклочно－тоб－то 7 день．Горядок колосіння окремих лініӥ мав незначні відхили．Для ілюстрації на－ водимо термін колосіння в днях од ӥого початку для кількох ліній， що висівалися як 1927，так і 1928 р．

Taб̈иuч̣я 6.


На підставі наведеного нам здається，що час колосіння，або скоро－ стиглість，не звязанпй з густістю колоса $i$ може вільно комбінува－ тися з різною густістю та формою його．Те，що тенденція такого звязку，за всім матеріллом у цілому，позвачається，як позначається така тепденція також з величпною клітшн та довжниоо соломн（ви－ сота рослин），залежпть можливо від якихось другорядншх факторів．

Зверталося увагу на стійкість що－до шкідників та грибкових хвороб， 60 кілька років позначпли себе буйним іх розвитком．Період 1924－1926 р．був з падзвичайним розвитком шведської мухп（Usci－ nella frit L．），коли пошкодження рослин сягало $100 \%$ ，а повна за－ гпбель рослин часто－густо була вишца за $50 \%$ ．У той же час，та ще й досі，значно поширене пошкодження від зеленоочки（Chlorops taeni－ opus Meig．）． 1924 р．позначився велдким розвитком ipжi（Puccinia triticina Eryks．）．Більшою чи меншою мірою．іржа та попелюха（Ery－ siphe graminis D．C．）є mo－року．

ЦЦодо шкідників，то помічена тільки тенленціл більшого \％по－ шкодження густоколосих форм від зелешоочки，тоді як від шведської мухи всі форми зазнають однаково великої шноди．Подібпі всі лівії також і за ушкодженістю їх грибковими хворобами．

Нарешті залннається сказатн кілька слів за переснективи що－до продуктивностн окремих груп Через недостатню ще дослідженість біологічних та анатомо－бізіологічних властивостей більшостп ліній розглянемо тільки деякі попередні дані звязку продуктивности з фор－ мою колоса．Що－до цього є літературні вказівки на негативнпй звязок густости колоса лк з лкістю，так і з кількістю зерна．

Сапєгіи（1916）під час вивчення подібного до шашого гібриду Tr ． vulgare $\times$ T＇r．compactum，за який ми вже пе раз згадували，вста－ новлює，що：„спадковий фактор компактпости ґикликає зниження врожайности，а фактор，або фактори，рідкостп виклпкає ї підне－ сення＂，так само середня вага зерна більна у рідкоколоспх，на що， за Сапєгіном，звертав увагу шц Нільсоп Еле；чпсло зерен ва рослпну також більшө у рідкоколосих．Нарешті у своїї другій роботі про цей гібрид（1922）Сапєгін вказує，що：„фактор компактностш звижує врожай як на одну рослину，так і на одиницю площі＂．

У межах лінііі та нопулядій роботи Чеховича，Саратовської Ставції та Петоянца（15）також встановлюють звязок між густістю та врожаєм зерна ${ }^{1}$ ）．Наш матеріял з обліку врожаю 1828 р．веде до подібвих висновків，тоб－то що поруч із збільшенням густости колосу йде змен－ шенвя врожаю окремої рослинн та погіршується якість зерва．

Звязок густостита формеколоса з урожаем．
Таблиця 7.

| $\begin{aligned} & \text { H } \\ & \text { Het } \\ & \text { Ch } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  | Пересічно по групі |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  | H H D $=$ |  |  |
|  | Конічиа | ミлька 9.3 | 1.61 | 3．5 | 36.1 | 1.61 | 3.5 | 36.1 |
| $\begin{aligned} & \overline{0} \\ & 0 \\ & 5 \\ & 0 \\ & \vdots \\ & 0 \\ & \cong \\ & \vdots \\ & \hdashline- \end{aligned}$ | 部至 |  |  | 3.7 | 34．3 | $1 . \mathrm{S}$ | 3.47 | 34.2 |
|  |  |  |  | $\underline{2.9}$ | 31.3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.0 | 34.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3，0 | 33.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | $\xrightarrow{2.8}$ | 36.7 33.3 |  |  |  |
|  | 年 | 321. | 1，70 | 3.2 | 27.5 |  |  |  |
|  |  | 314. | 1.87 | 2． | 25.6 | 1.81 | 3.3 | 28.9 |
|  |  | 317 | 1.86 | －1．1 | 33，5 |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & = \\ & \text { " } \\ & \text { E } \\ & \text { E } \\ & \text { E } \end{aligned}$ | 39 ．． |  | 2.1 | 30.0 | 3.19 | 1．6 ${ }^{1}$ ） | 29.9 |
|  |  | 330 ． |  | 1．2－1） | 29.9 |  |  |  |
|  |  | 336 ．． |  | 3.7 | 23.3 | 35 |  |  |
|  |  | 339. |  | 2.5 | $\underline{2.1 .7}$ | 3.75 | 3，1 | 24.0 |
|  |  | Їковка віл Вавілова | 4，10 | －3） | 20.6 | t．10 | －\％） | 20.6 |

[^6]Цей матсріяля дає надію на позитивие розвязания заядання не тільки у напрямі сполученшя кращої форми колоса з ліпною ана-томо-фізіологічпою будовою, по піднесе п̈ вптрпвалість, але й за продукці:ло снодіваємось одержати форми, в услкім разі, не гірші від внхідноі Ульки. Проте апробацію продуктивності можна дістатп липе довгорічним випробуванпям, до чого ми тепер і переходимо в своїй роботі.

у даний час, щоб перевірити висунуті положення та далі поглибити дослідження матеріялу, мп маємо перевірити наші лінії за польовпх умов для оцінки їх практпчної вартостн. Крім того, мп перевелп та маємо перевесті низку схрсщувань, пцо зможуть дати відповіді на теоретвчні та практичні питання будови рослнии, що виннкають під час роботл селекціонера.

## Висновки.

1. Форма колоса обумовлена багатьма спадковимп факторамп, але вплив їх скерованпй в одषн бік і саме на аміну довжнни коліпець всього або частпни колосового стрижня, що спричпняється до утворення різних типів колоса.
2. Вплив окремих факторів не рівнодінний. $Є$ факторп, що впливають сильніше та своїм впливом маскують прояв иншшх. До таклх факторів належнть $C$, що обумовллеє озпаку „Compactum". Він виявляє себе надмірним скороченням довжпни всіх колінець колоса та, зокрема, його вершка.

Друга група є фактори подовжувачі ( $L_{1}, L_{2}, \ldots$ ), які вплпвають протилежно факторові компактности (C), але гіпостатвчші що-до нього та вдявляють себе в разі наявности фактора компактности лппе в незначній мірі.

Вплив іх позначається подовженвям всіх колінець колоса більшмевп рівномірно.

Можливо, що в межах цієї групи не всі фактори ріввоцінпі своїм впливом.

Третій фактор (Q), або група факторів, впливає на вершок колоса вкороченням його колінець, що спрпчиняттьея до головчатости колоса.

Цей фактор (або група) гіпостатичний що-до факторів подовжувачів, або принаймнј до частини їх.

Хоч фактор компактності ( $C$ ), такожж спричиняя головчатість густоколосвх форм, але відповідні комбінації факторів (як (l) Q) мають більш яскраву головчатість через підснленнл іі фактором головчатости (Q).

Крім дпх є низка факторів типу модиффікаторів, що мають менший вплив на форму колоса.
3. Форма колоса є доспть певна ознака, щоб за неюо можна було, навіть без точних вимірів, а за допомогою шкал форми колоса та наступною перевіркою посівом, авалізувати схрецування, якщо вихідниіи матеріял відрізняється між собою в достатнії мірі.

Цей спосіб значво полегшує роботу, але вимагає більше часу на перевірку.
4. Наведені дослідження стверджують звязок фактору компактности ( $C$ ) аі зменшенням розміру лусок, зерна, то-що, але для довлини стебла (соломвни) намічається ще звлзок з факторами подовжувачами.
5. Дисліджепі біологічві га ачатомо-фізіолюгічді ознаки, як довжюна продихів та скоростиглість, не звязаиі з формою колоса або густістю, що дає можлпвість сполучитп всі ці корнсні ознакп в одному колосі.

Ilевниї звязок рідкоколосости з кількістю та лкістю зерна дає надію на познтшвне розвлзания поставленого завдания поліпневия Ульктг.

Наприкінці дозволо собі висловити щиру подяку проф. В. В. Колкунову за передаппї мені матерілл та за ціпні його вказівки під час роботи, а також M. I. Орловському за дозвіл скорестатися з наслідків його дослідліеиь $F_{2}$.

## Література.

1. Проф. Фплпп пеико 10. А. „К генетике булавовидной птеницы". Юбилейныї сборник, посвященный И. П. Бородину. Јенинград, 1927 г.
2. H. Nilsson Ehle. „Lreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen I" Lunds. Univ. Arsskrift N. F. 5 No 21909.
3. H. Nilsson Ehle. „Kreuzungsuntersuch. an Haler und Weizen II". Lunds. Univ. Arsskrift ㅊ. F. Afd 2. Bd 7 Na 61911.
4. Локоть 'І. В. „Основы частного земледелия". Петербург. 1910.
5. Филппченко I. А. „Частная генетика ч. I". Ленингр. 1927.
6. Arzischewski W. „Beitrag zur kenntnis der Ahrenform bei Wcizen". Pamiętnik Zakladu"Genetycznego 1924.
7. А. А. Сапегпн, Г. А. Секачев, П. И. Вуколов, Л. А. Александров и Б. Н. Авксентьев „Гнбридологический анализ сопряженных признаков пшенпды ]". Записки И. О. С.-ג. ІӨжн. Росспп. 1916.
8. А. А. Сапегпн п Д. Н. Баранскпй. „Гпо́ридологический апалпз сопряженных прнзнаков пшениды II". Труды Одесской С.-А. Оп. Ст. Вып. V'II. 1922.
9. Проф. В. В. Колк у н ов. „Аватомофизологические псследования степени ксерофильчостп пекоторых злаков". Известия Кпөвск. Полит. Пн-та. 1905.
10. W. Kolkunoff. ${ }^{\text {n }}$ Einige Ergebnisse der Untersuchungen über Dürrewiderstandsfehigkeit bei Kulturpflanzen". Zeitschrift fur Pflanzen zuchtung Meft 4. 1925.
11. Christiansen Weniger. „Uber die Modifizierbarkeit der Form der Weizenähre durch die Jahreswitterung, und erster Bericht über eine Variabilis Mutation bei Weizen". Zeitschrift für Pflanzenzucht B. XI H. 4. 1926.
12. Н. М. В авплов „К познанвю мягких пмениц". Ц. П. В. С., TOM 13, вып. 1. 1923.
13. Фплппченко IO. А. „Мзменчивость количественных признаков у мягкшх пшенпц". Нзв. Бюро по Ген. п Евг. ㅅo 4. 1926.
14. Проф. В. В. Колкунов. „Деякі результати праць у селекційній лабораторії проф. Колкунова - за період 1921-1924 р. ". Запискп К. С. Г. І., т. ІІ.
15. ПстоявцА. „Коррслятивное соотношсние между плотностью колоса и вссом зериа в колосе у озммой пнгннци". Семекційний Віснік. Ni 5. 1928.
16. Орловський М. Ів. „Гезультати схрепиуашня пшешиць Улька та їовка". (Дослідження ${ }^{\circ} F_{2}$ ). Рукопис. 1923.

## B. Illinski.

Eigentümlichkeiten der Ährenformen, und ihre Verbindung mit den anderen Merkmalen bei der Bastard Ulka und Zwergweizen (Tritic. vulgare var. lutescens und Tritic. compactum var. creticum).

Inhaltsangabe.
Eigentumlichkeiten der Ährenformen, und ihre Verbindung mit den anderen Merkmalen bei der Bastard Ulka und Zwergweizen (Tritic. vulgare var. lutescens und Tritic. compactum var. creticum).

Der Autor untersucht die Eigentümlichkeiten der Ahrenformen in Verbindung mit anderen Nerkmalen unter der Nachkommenschaften des Sommerweizenbastard Ulka und Zwergweizens, diejnige Kreuzung war von Prof. V. V. Kolkunov 1921 befördert. Durch solche Kreuzung wollte Prof. Kolkunov die Ảhrenform seiner Weizenlinie verbessern und eine kleine Zcllgrüsse für die Vergrijsserung der Dürrewiderstandfähigkeit, von dem Zwergweizen geben. Weil Ulka lockere, kegelfürmige Ahren hat und die Länge der Spaltöffnungen der höheren Blätter $66,24 \mu \mu$ ist, aber der Zwergweizen hat kurze, dichte Ahren und die Länge der Spaltöffnungen dieselben Blätter $=53,94 \mu \mu$.

Friuher haben Tr . vulgare mit Tr . compactum von Rimpaus, Khumker, Nilsson Ehle, Malynowski, Sapiegin u. a. bastardiert, deren Untersuchungen die Spaltungsverhältnisse, die Erblichkeit der Ährenform, und Verbindung der Abrendichte mit dem anderen Kennzeichen und mit den Eigentümlichkeiten der Ernte feststellen.

Wie bei den anderen Autoren, war $F_{1}$ dem Aussehen nach dem Zwergweizen ähnlich, aber nicht so kurz und dicht. Die durchschnittliche Spaltöffnunglange war 70,18 ; $\mu$.

In $F_{2}$ untersuchte N. Orlowski die Spaltung bei der lockeren, dichten und dichtesten Ahre im Verhältnisse 1:2:1. Dic Zellgrösse war nach der durchschnittlichen Länge der Spaltöffnungen bei den lockerährigen $61.48 \mu \mu$, dichten $61,00 \mu \mu$, und dichtesten Formen $60,78 \mu \mu$, mit grossen Schwankungen in jeder Gruppe. Die nachkommende Absonderung von $F_{3}$ bis $F_{G}$ ergibt eine Linie mit der kleinen Zellgrösse in lockerährige Gruppe, und die Linien mit verschidenem Mittelwerte der Zellgrösse unter dichtährigen, welche ohne Absonderung gezogen wurden. Das gibt die Möglichkeit dem Verfasser, die von Orlowski aussagende Voraussetzung zu bestätigen, dasz die Zellgrösse in keiner Verbindung mit der Ährenform und Åhrendichte steht.

Von $F_{3}$ untersuchte der Verfasser die Verschiedencheit der Ährenform und einige andere Merkmale. Er unterscheidet in jeder Gruppe der Dichte nach, Gruppenarten nach Form, und constatiert in der lockerährigen Gruppe kegelförmige, zylindrische oder prismatische und kolbenförmige

Xhren; in den zwei dichtährigen Gruppen nur prismatische und kolbenförmige (Fot. № 1). Um diese Formen zu analisicren, wird von dem Verfasser eine Skala der Ährenformen gesetzt.

Auf dem Grunde seiner Untersuchungen unterstreicht der Verfasser, das\% die Ährenformen morphologisch von den Länge der Ährenspindelglieder abhängig sind. Wenn die Spindelglieder lang sind, so sitzen die Ahrchen selten, der Winkel zwischen ihnen und dem Ährenspindel ist klein, und die ganze Ähre ist eng. Bei den kurzen Spindelgliedern sitzen dic Ahrchen im Gegenteil dicht, der Winkel ist vergrössert, so ist die ganze Ahre verkürzt und verbreitet, wie z. b. bei Triticum compactum. Die Verkürzung nur des oberen Teiles der Spindelglieder führt zu Kolbenformen.

Genetisch hängen die Ährenformen von den einhzelnen Erbfaktoren ab, aber ihre Tiitigheit wird nach einer und derselben Seite gerichtet, und zwar nach der Veränderung der Gliederlänge entweder die ganze, oder einen Teil der Ähre. Das führt nach Form und Dichte zu verschiedenen Ährentypen.

Der Einfluss der cinzelnen Erbfaktoren ist nirht ganz gleich. Einige Faktoren wirken stärker und mit ihrer Tätigkcit maskiren sie die Erscheinung des anderen. Solch ein Faktor ist Compaktumfaktor (C). Er wirkt auf die stärkeren Verkürzungen der Spindellänge der ganzen Ähre und besonders des Ährenwipfels. Der Einfluss des Compactumfaktors auf die Ahre ist ganz klar.

Die andere Faktorengruppe ist ihrem Einílusse nach auf die Ähre schwächer. Zu solchem gehörcn die Verlängerungsfaktoren ( $L_{1}, L_{2} \ldots$ ). Sie verlängeren alle Spindelglieder und deshalb die ganze Alire. Bei Zusammenkunft mil Compactumfaktur ist ihre Gegenwirkung kaum bemerkbar, aber beweist mathematisch nach der Lünge der Ähren.

Der dritte Faktor-onder Faktorengruppe ( $Q$ ) wirkt nur auf die Spindelglieder der obigen Ährenhälfte, verkürzt sie und gestaltet die kolbenförmige Ahre. Dieser Faktor ist hypostatisch zu den Verlängerungsfaktoren oder ein Teil von ihnen. Obgleich Compactumfaktor also zu Verkürzung des Ahrenwipfels führt und einige Kolbigkeit hervorruft, kann man unter dem dichtesten Ähren verschiedene Abstufungen von kolbenformen unterscheiden. Wahrscheinlich rufen einige Kombinationen der Erbfaktoren, als Cl, Q, z. b., Verstärkung der Kolbigkeit hervor.

Jetzt werden einige Linien sowohl unter lockerährigen, als auch unter den dichtesten Ciruppen mit verschiedenen Ährenformen als Constantformen abgesnndert (Fot. No 2). So lenkt der Verfasser die Aufmerksamkeit auf Ährenformen bei den Úntersuchungen der Nachkommenschaft von Krcuzungen des Weizens mit stark abgegrenzten Ährenformen. Die Anwendung des Ährenskala und Wiederholung der Saat bringen eine Vereinfachung der Arbeit mit sich, aber führen zu daurenden Arbeit.

Weiter betrachtet der Verfasser die Verbindung der Ahrenformen mit anderen Merkmalen. Er bekräftigt den Einfluss des Compactumfaktors auf Verminderuug der Spelzen und Körner, aber die Halmelänge ist nicht nur mit Compactumfaktor, sondern auch mit Verlängerungsfaktoren gekoppelt (Tab. 1, 2). Weiter bemerkt er einige Eigentümlichkeiten in Form und Festigkeit der Spelzen. Gegen schädliche Pilzen und Insekten leisten alle Linien unter Nachkommenschaften keine Immunităt. Auch die Reifezeit ist nicht mit der Åhrenform gekoppelt. Ist nur eine kleine Tendenz der Verbindung der Reifezeit mit den Ahrenformen
wie bei Ahrenform und Zellgrösse. Die bestimmte Koppelung der lockerährigen Formen und der Korngrüsse wird von anderen Autoren erwähnt. Das gibt die Hoffnung unter der lockerah rigen Gruppe eine solche Pflanze auszulesen, deren nützliche Eigenschaften (die prismatische Ährenform, die kleine Zellgrösse, die beste Reifezeit und gute Ernte) in einem Exemplar zu vereinigen, und des Autors Aufgabe zu erfüllen.

Um diese Arbeil fortzusetzen und zu bekrä ftigen, beginnt der Autor die Linien ibrer Ernte nach auf dem Felde zu prüfen, und ebenso die Reihe der Kreuzungen zu bezeichnen, was er schon teils angeführt.

## В. Левитська.

## ДО ПИТАННЯ ПРО ХЕМІЧНИЙ САМОЗАХИСТ ОЗИМИХ ПШЕНИЦЬ.

Для рослини, як оргавізму, властиво пристосовуватися до мінливих умов оточення. До дих умов пери за все належать - посуха, мороз та їх наслідки. Питання про посухостійкість та зимостійкістьдва основні питання сучасної агрономічної науки. Цо-до зимостійкости, то відомо, цц часто неспрпятливі умовп апмування дуже зле відбиваються на врожайності; так, з останньої роботи Домрачова довідуємося, що року 1927 - 1928 на Україні загинуло з загальної площі озимини: пшениці- $75 \%$, а озимого жита—щось $20 \%$.

У звязку з складністіо цього питання, його завжди розглядали ii нині студіюють з різних поглядів, які в основному можна розподілити на чотори головні групи. Одна досліднпцька течія намагається сполучитп ту чп пншу ступінь зимостійкостп з анатомо-морфологічнимп ознакамп рослини; друга група дослідників установлоє цілу ннзку кліматипнпх, метеорологічних факторів та агрикультурно-технічних заходів, від яких залежить краще зимування озимини; третя група внсовує теорію охолодження, впходячн з вивчення внутрішніх життьових явпщ; нарешті, четвертий дослідницькпй напрям спирається на теорію хемічного самозахисту.

Роботп Топоркова вказують па значіння вузької листової поверхві, а також на глибину залягавня вузла кущення. Батиренко підкреслює звязок формп куща з тієо чп пншою зпмостіӥкістю. Проф. Колкунов робить висвовок, що певна морозостійкість може бути поеднана зі значною ксероффільністю. На цей сампй звязок посилається й Ларіонов, зазначаючи, що дрібвоклітпнні формп швидше підготовлюються до знмуванвл. За Топорковнм дрібноклітпнність, вевелика кількість води та багато мінеральвих солів утворюють спрпятливі внутрішні умови, в якпх пшенпця та й пнші рослини краще переносять морозп. Максімов зазначає. що помічений звязок мін ксерофільністю та морозостіӥкістю не випадковнй, а є наслідком того, що рослини тнми самимн засобами можуть боротися й проти посухп, й проти морозу.

Низка авторів, перевіряючи встановлені кореллції між зимостіӥкісто та зовнішніми морфологічними ознаками, відкидають їх. Праді Варуліної спростували низку встановлених кореляцій між морфологічними ознакамп та зимостійкістю. Вона звертає увагу на звязок зимування з походженвям сорту (між иншим, теж не без вннятків). Вавілов, відкидаючп на підставі праць своїх співробітннків звлзок зимостійкости з зовнішніми морфологічнимш ознакамп, звертає увагу на значну ролю в перезимуванні, по-перше, сортовнх різнпць і, подруге, зовнішніх умов впростання. Він пише: „выделение озпмых рас пшенппы, напболее приспособленных к местным условчям, возможно только на основании сортоиспытания в течении многнх лет и разностороннего наблюденшя над большим чнслом сортов, собравных из самых раанообразпых мест" (стор. 66). Згадуючн про умови внростаннл, Вавілов зазначағ, що озпмина ліпие зимує в умовах кращого

росту та оброблення. Проф. Колкунов в останніх роботах підкреслює потребу поліпнити технічні заходп, що збільнили б зпмостійкість, а саме: глпбше заробляти зерио та найменше јовпушувати грунт. Прог). А. (. Јебедев та В. Е. Талалаев радять застосовувати нові агротехнічиі засоби догляду за озпмпною, як то: 1) укривати озимину на початку зпми соломою, колп немає снігу (засіб розповсюдненпї в П. А. С. ШІ.); 2) сіяти озимину в борозии (теж розповсюджсно в П. А. С. [L.); 3) засіватп озпмпиу в два терміни з легкпм підгортуванням рядків перед морозамн.

Деякі авторп впвчали метеорологічні та кліматпчні факторп в звлзку з іхвім впливом на рослини. 'Топорков посплається на інтенсивне сонячне освітлення та сухе повітря, як на головиі метеорологічні факторп, що спрняють вихованню витрпвалішпх форм пиепиць, пршдатних краще переносити зиму навіть при не зовсім задовільннх кліматнчних умовах. Корвілов, спостерігаючн низку факторіз, що впливають на перезпмуваннл ознмої пшениці в степовому Заволжі та створюють умови, ири якпх вона впмерзає, вппріває, вимокає, то-що, особливо підкреслює височінь коефіцієнта кореляціі між кривою врожайности та пересічною колпвання температури за першу декаду, лк зійдуть сніги. Це весняне коливання температурп він тлумачпть, лк основний фактор перезимовування пшенпді в степовому Заволжі.

Цілком відокремлена група досліднпків, що перейили до впвтання внутрішніх процесів у житті рослшн під час критичного переходу з одного стану в другий. Порівнюючп блпзькі між собою видп рослПи, з яких одні при низких температурах промерзають наскрізь і потім відходять, а другі гинуть зовсім, Максімов приходить до висновку, що „викаких особых виешних отличий этвх более стойких растений от менее стоїких подметить не удается и уже одно это может служпть указанием на то, что не во внешних признаках, а во внутренних особенностях этпх растенпй нужпо видеть причнну шх высокой холодостойкости" (стор. 212).

До внвчання внутрішніх процесів під час зшмування спричпнилася фјзпчна теорія збезводнювання, що впзнає за головну прпчину загибели озпмих рослин утворення в їхніх тканинах льоду. За теорією Мюлера-Тургау та Моліша, смерть рослини від замсрзаняя пояснюється втратою води, що виділяється кришталами льоду та висушує тканпни. Далі Мец та їого пкола встановлюють, що температурні межі вимирання нижчі за точку замерзанвя. Коли рослина переохолоджується без утворення льоду, то при цьому вона не гине: кожна рослина має свії специфічниі температурниї мінімум, нри якому ще може жити. Цл теорія викликала низку наукових досліджень а розшуками причпн загибели чи холодостіӥкости рослин під час внутрішнього льодоутворевня. Перша причина—переохолодження, тоб-то затримка в утворенві щьоду; друга-підвицення кондентрадї̈ клітинного соку, що віддалює чи утруднює утворення льоду. На питаннях переохолодження наукова думка скупчувалася не довго, бо це є частковий випадок боротьби з низькою температурою, коли наӥнезначвішпй привід може виклпкати утворення льоду. Що-до кондентрації клітинного соку, то в цьому напрямі 6 багато наукових праць. Лідфорс у 1896 році зазначає збільшенвя тургору клітини під впливом набирання розчинних углеводнів, лк ознаку зимостійкіших форм. Максімов на численних експерпментах, де він уміпає рослинну клітину в розчин органічних не-електролітів, мінеральвих солів та органічних кислот, спостерігає підвицення їх холодостійкости, але пояснює це не тільки зниженням точки замерзання, а такожє і пншими

причпнамн. Праил Дойча встановила безпоссредню залежність зимостійкости від підвищеного осмотичного тиснення. ІІрапі Баруліної спростовуіоть звязок осмотичного тиснення з холодостіӥкістю ша лскравому прикладі жита, яке, лк відомо, добре переноспть знму, але має невелике осмотпчне тиснения.

Далі, в продесі вивчання, внступає напрям хемічного самозахисту рослин.

Цл школа вважає за занадто рпәнковане зводити всі прпчипи холодостійности до „отсрочки в образовании льда" (Максімов) ї звертає увагу нереважно на набврання речовин захисного характсру. Максімов формулиє цей поворот таким чином: „не отдаление момента образовання льда, а ослабление пли полвое устранение вредвых последстввй заморажпвания - вот в чем состоит хпмическая защита растений от вымерзания" (стор. 240).

Уже 1882 року Мюлер - Тургау знаходив, що під час морозу картопля, паростки коноплі, листи впнограду вабирають цукру, і встановив, по при низьких темнературах утворення крохмалю відстає від їого розчинення, а через це картопля стає солодкою. Такий же вилив пизької температури спостерігав він на складних білкових ретовинах.

1891 року A. Фішер, спостерігаючи, як змінюються та набирають товщу та углеводиів різні дерева ваимку, поділяє іх (деревиі породи) на оліісті та крохмалисті. Перші рослини перетворюють крохмаль в олію, а другі - в глокозу. Утворення олії він ставить у звязок з внсокол холодостійкістю. Типове оліїсте дерево-береза-є найхолодостійкіша порода.

1896 року Јідфорс, впвчаючв породи завждп зелених дерев та зимових трав'яннх рослин, підкреслюеє їхно властивість набпрати цукор, що паралізує коагуляцію білковини під впливом концентрованого розчвну в підмороженнх рослинах. Він витримував сонячнпк та кукурузу на розчпнах цукру, ї вонп після цього переноспли температуру - 4,5 .

Шафніт вцзначав кількість цукру в соку жита, що росло при температурі 15 та при низькій температурі, ї одержав такі вітсотки дукру: $2,36 \%-1,320 \%$.

Горке пояснює шкідлпвість збезводнювання висолюванням білковах речовин клітпнд; він $є$ основоположник хемічної теорії впмерзання.

Аналізуючп ці дві теорії переохолодження та хемічного захисту рослин, Максімов визнає за осиовну прпчнву вимерзанвя коагуляцію колоїдальних речовин протоплазмп. через відбирання звідусіль води льодом, що утворюєть ся в міжклітниах. Приймаючн в основному теорію збезводнюванпя та хемічного захисту рослин, Максімов підкреслює потребу вивчати сшеціяльні властивості протоплазми, а саме їі поверхневе натяження, пцо найбільше відчуває мороз. Останніми дослідами Акермана та Могансона встановлюється звязок зимостіїкости озпмих пшенидь з набираннлм глюкозп. Товарницькшй в своїй останній праді підтверджує висповки Акермана про цілковиту кореляційну залежність між кількістю дукру в озимих пщеницлх та їхньою аимостійкістю. Вів авертає увагу на дпнаміку углеводнів у рослцвах, якій надає більшого значіння, віж кількості цукру. у" ирацях Говорова теж говориться про здібність здмових рослин швпцко набиратв цукор та швидко переходитп до стану анабіози. За таблицею Говорова, рослини, що їх було взято для аналізи при різннх температурах, дають різні кількості глюкози (дивт. абл. на стор. 86).

| Назва ростип | Ступіны, хо.тодостікк. | За темп. 0 | За. темп. 15 | у $\% \%$ умеипен. глюкози |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Slisro . . | Добра | 11.24 | 10.42 | 7.33 |
| Озима птениця | - | 10.48 | 8.00 | 23.70 |
| Ж゙пто |  | 10.05 | 10.07 | 0 |
| Ячмinı . . | Kспська | 9.77 | ${ }^{16.00}$ | 38.60 |
| Ознма пиеннця | Середıия | 9.00 | 9,100 | $\bigcirc$ |
| Ярова ппелпця | ІІе зим. | 8.00 | 3.79 | 52.80 |
| Оаима пшевщия | Kencrin зum. | 7,4.4 | 7.361 <br> , 90 | $\begin{array}{r}1.90 \\ \hline 60\end{array}$ |
| Яре жито | Не зпм. | 6.87 5.88 | 209 | 58, 5 |
| Ярй̆ ячмівь |  | 5.88 | $\underline{2}$ | 58.20 |

Ларіонов у своїї праці наводпть нпзку прикладів впмерзанпя багатолітніх та однолітніх рослин ї пояснює це явище запізненим переходом іх до стану покоя.

За останніми працями проф. Ріхтера, пптання про зимостіӥкість озпмої рослпни має тіснпй звязок з ходом обміну речовин у ї клітнві У його лабораторії зроблено низку аваліз на цукрп в озпмпх рослин, ступінь зпмостійкостп яких установлювалася перед тпм протягом довгого часу. Наслідки цієї роботи виявляють планомірну динаміку цукрів у звязку з температурними коливаннями, що особливо різко позначплосл в вузлах ппениць (за виключенвям „Кооператорки"). Динаміка ця відмінна для кожної рослинп, що ї̈ аналізували. Перевіривши одөржані дані через штучне заморожуваннл, проф̆. Ріхтер првходить до висновку, що наявність та певна концентрадія углеводнів. у озпмих рослин, хоч і є одні а головних факторів холодостійкостп, але вонп не єдині та впключні чинникп пього явиппа.

Відомо, що зелена рослпна, як углеродний організм, живе, головним чином, за рахунок углеводвів. Уллеводні, які виншкають під час асиміляції, можна поділити на дві фізіологічні групи: перша, до якої належать углеводні, що збільшуються при світлі-дп-та полісахариди (сахароза, мальтоза, крохмаль); друга група, до якої належать моносахарвди, що збільшуються в темноті (глюкоза й фруктоза). Ці цукри з’являються зараз же після асиміляції ї зараз же переходять чи з одвого стану до другого, чи з одного місця в друге. Углеводні в рослинах витрачаються на ріст, дпхання, відтікають дониэу, в стебло та в корінь, а також, як видно з переліченнх праць, захпщаюоть рослину від замерзання. В темноті, а також при нпзьких төмшературах, процесп розкладу беруть перевагу над процесами сиптеаи; набвранвя глюкози в клітинах утворює запасп речовини, що може хемічно захиствтп росливу від вимерзання. Останні праці посилаються на те, що, крім углеводнів, в справі хемічного захисту рослин велику ролю відограє набврання та дпнаміка й иншнх органічних речовин. На це, між иншпм, ще равіш звернули увагу цеякі автори, ваприкл., Шафніт. Він підкреслює утворення при високпх температурах складніших білкових речовин, які при низькпх температурах переходять до менш складних, але за те витриваліших речовин.

Селекдія підходить до вирішення питання про зимо- та холодостійкість з погляду сортів. Здібність різних сортів колосковців (злаків) перезвмовувати в різвих умовах вивчається а різних поглядів в лабораторії проф. Колкунова при Київському С.-Г. Јнституті.

Року 1927-28 було переведено дослід над озимимп пшеницями та житом, щоб вивчити деякі їхві особливості. До програми вивчевня дих особливостей, між иншпм, було включено дослідженвя здібностп цих рослин набврати сухих речовпн та цукрів. Дослід, крім Петку-

ського жита, було переведено ще на таких озимих пшеницлх: Українка. Земка, Чсрвоний безостиї гідбрвд, Дюрабель, Сквергед (Гаге î Шмідт), Саратовська № 329 та Кооператорка.

За відомостлмн Іванівської станціі, Петкуське жито зазнало значно більшої шкоди під тас досліду (року 1927-28), ніж ишзка озимих пшепиць, тому й одержало дуже малий балпід час оцінки. Взагалі, в умовах того року різні репродукції Петкуського жкта поводили себе різно, включно до цілковитої загибели. Місцеве жато, як відомо, виносить зиму в порівнанпі з пшеницпми гарно, навіть в тллкпх для зимування умовах. Проф. Ріхтер (Саратовська дослідна стапція) про зимування жита в них пише, щцо воно пөренссло жорстоку апму року 1925—26 маӥже без пошкодженвя своїх оргавів.

У дослідах Саратов. досл. стандіі, при пизьких температурах та прє відсутності сиігу, Саратовська ппениця № 329 попадає до групи „напболее зпмостойких пшенид". За Писаревим, пшениді Саратовської селекції прпгиічено переносять зпму прп великому снігові па півночі. № 329 Саратовської станції (Лютесценс) відібрано а Сандомірки.

Дюрабель Іванівської станції (Еритроспермум) виведено року 1910 з Пархомівської Ванатки. Взагалі, за зфмостійкістю Дюрабель попадає до середніх груп. У Харківській окрузі деї сорт пшениді попадає до першої групи, як стійквй проти випрівання. Віп особливо добре переноснть багатосніжні звми, коли навіть переважає Украївку.

Українку 승 246 Мпронівської станції (Еритроспермум) виведено року 1915 з оригінальної Банаткц. Вона має середню зимостійкість. За Галановим, зємостійкість Українки значно більша, ніж У Кооператоркк та Земки.

Земку 스 0158 Одеської станції (Еритроспермум) виведено з селянської Ванатки села Троїдького на Диістрі. Вона невеликої зимостійкости ї за оцінками станції часто попадає до останвьої групи. За Талановпм, Земка в умовах вогкости та теплого клімату багатоврожайна, а взагалі малозимостійка.

Кооператорку № 0194 Одеської станції (Еритроспермум) виведено з Кримки № 15 Херсонської дослідної станції. Відносно ї зимостійкости маємо найсуперечливіші погляди. В одних місцях вона гине зовсім, в других, навпаки, дає вєсокпй врожай. За Талановим, Кооператорка в̈ Українка до зчми року 1927 - 28 були рівнодінні щодо врожайностп. Останвя зкма висовує за цією ознакою Українку на перпе місце. На Саратовській дослідній станції Кооператорка попадає до групи „совершенно зимостойкпх". Одночасно з цим Українка попадає до групи „недостатньо збмостійкшх" за даншми тієї ж стандї̈.

Сквергед (Гаге й Шмідт) пшениця західньо-европейського походження, в шас очевидно не зимостійка, як і всі сорти того ж походженвя.

Червоннй безостий гібрид селекції проф̆. Колкунова, - внсоко зимостійка пшениця, як видко з дослідів, що іх перевів проф̆. Колкунов.

У бюлетені Іванівської стандії за 1928 рік Українку віднесено до сортів середньої зщмостіӥкостн, що не випрівають; Земку віднесено до сортів, дуже чутливих до вппрівання ӥ до вчмервання. Всі сорти, що їх станція досліджувала що-до зпмування року 1927, було оцінено за п'ятпбальноюо системою. Оцівку було зроблено на око після перезимування 26 квітнл.

У таблиці, що ї вєжче ваводиться, всі сорти показано в низхідному порядку балів.

| $\therefore$ <br> 3a cmicrom | Hasba copty | Dast |
| :---: | :---: | :---: |
| 2 | A 329 Саратовської станції | $3.2 \overline{5}$ |
| 12 | Дюрабель Јвавівської станиії | 2,12 |
| 15 | Українка Миронівсьюої стани. - | 1,75 |
| 21 | Кооператорка Одеської стани. | 0.5 |
| 27 | Земка Одеської станції . . . | 0,06 |
| 28 | Сквергед (Германськпй скрт). | 0 |

За данимп Диіпропетровської станції, цімковиту відсутність сніжного вкриття добре переносить Коопсраторка, кепсько - Земка, се-редньо-Дюрабель та Українка. За данимп Батиренка, Дюрабель та Українка попадають до другої групн, Земка-до тетвертої, Коопера-торка-до другої та третьої, Саратовська № 329-до останньої. Наведені відомості переконуоть, що різні сортп по різному реагують на ті чп инші умови зшмуваннл. Більш того, за проф̆. Ріхтером, навіть різні частини того самого сорту по різному реагують на умови зимування. З досліджень року $1925-26$ на Саратівській станції місцеве жито вийшло майже діле у всіх своїх частпнах. У ппениці ㅅo. 329 впйшлі життездатнимі лпше вузлові частпни. Кооператорка впйшла з зими зо всіма пошкодженпми частинамп.

Новіков дослідлував стаи тканин у озимих пшенпць та жита в звязку зі швпдкістю відтанення та довгісто замерзання, звернувши особливу увагу ва життвздатність епідерміса, як покривної тканинш, що великою мірою обумовлює жвттьовиї опір јсівї рослини. Підрауувавши відсоток живпх та мертвих клітин у пофарбованих ней-траль-ротом та плазмолізованих тростинним цукром препаратах, Новіков прийшов до висновку, що в тпх форм, лкі краще зимуоть, епідерміс життєздатніший.

Вищезгадані сорти озпмпх пшениць та жито були посіяні на дослідному полі Київського Сільсько- Господарського Інституту та в посудинах в вегетаційному будпночку. Оцінку іх на зимувавня було переведено весною, обраховуючи кількість рослпн, що перенесли зиму (обраховував аспірант Оселедець). Одержано було такі цпф̆ри в польовнх умовах:

| Назва ростини |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
| жито . | 63 | 14 | 17 | 14 |
| Кооператорка | 40 | 14 | 21 | 14 |
| Українва . . . . | 68 | 5 | 11 | 5 |
| Земка . . | 64 | 11 | 1.1 | 11 |
|  | 75 | 2 | 1.1 | 2 |
| г брид. . | 69 | 2 | 7 | 2 |
| Саратовська 329. | 67 |  | 20 | 1 |
| Сквергед (Гаге та Шмідт) . . . | 39 | 20 | 17 | 20 |

Як бачимо, за відсотком рослин, що залишилися пілшмш, на першому місці була Саратовська, Червонпй без. гібрид 1 Дюрабель; українка займала середне місці, на третьому місці була-Земка, Кооператорка та жито і на останньому - Сквергец. Деякі з цих сортів, посіяяих в посудинах, ва початку морозів було закопано в землю під захист свігу. Як вонп перенесли ці умови, видно а таблиці:

| Назва рослини | За．тинилося | Загиуло | \％／0 THX，ш⿺ загниули |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| жито ． | 11 | 3 | 21. |
| Сквергед（Г．аа LU．）． | ＇； | 8 | 57 |
| Земка | 11 | 3 | 21 |
| Саратовська べ 329. | 12 | 2 | 1.4 |

Найменше зазнала пкоди в посудпнах Саратовська，потім Земка ї яиито іі，нарешті，Сквергед（Г．та LII．）．Саратовська № 329 зберегла в посудпвах $86 \%$ рослин，Земка та жито－ $79 \%$ ，Сквергед（Г．та Ш．）－ всього линие $43^{\circ}$ ！

Для аналізи рослини бралџ тричі протягом осіннього та зпмо－ вого періодів．Матеріял для аналізи спочатку швпдко очищалп від болота，розподіляли на стебло та листя，і те й друге розрізали ва дрібні шматочки і в напередпідготовленпх сушильвых скляночках вмі－ ццали в термостати．Півгоцини матеріял прогрівався в температурі $90^{\circ}$ ． Надалі висушуғанвя вели з постійною температурою в $70^{\circ}$ ．Висушеві до постіӥно＇і вагщ зразюи розтирали в ступді й пропускалп через сито（ 0,25 ми）．Крім впзначення сухих речоввн у листі та стеблах узятпх зразків，визначалося також кількість цукрів，що відбудовують і не відбудовують за мікрометодом Банга．При дьому підготуванвя матеріялу до аналізп провадилося за способом д－ра Окермана，що його описано в 17 томі ．，Трудов Пнститута Прикладной Ботаники＂за 1927 рік （стор．78）．

Наважку сухої речовини в 0.6 г змочували дестильованою во－ дою，що екстрагувала цукор протягом трьох годин．Потім туди до－ давалп 1,2 куб．сл $20 \% \mathrm{H}_{g} \mathrm{NO}_{3}$ ，після чого скляночки залипили ще на одну годину．Дестилят фільтрували через подвійний фільтр у мірну колбу на 100 куб．сл．Колбу доливали дестпльованою водою до риски， й потім фільтрат переливали в ерлеймейєрівську колбу；тудв дода－ вали на кікчику шпателя трошкн хемічно－чистого хлоршстого ватру． Одержаншй осад каломелі залшшався ша ніч，щоб пілком осів．Після цього витяжка，перепущена цце раз через фільтр，була готова для аналізп．Автор статті，у якого описано методику д－ра Окермана，до－ дає：„первое время в распоряженип д－ра Окермана не было доста－ точно точных способов определения сахара в листьлх п только прп－ мененше мнкро－хемпческого метода，разработанного проф．Бангом в Лунде，дало вполше надежные результаты（впдопзмененный метод д－ра Банга подробно оппсан в посмертном вздании Mikromettoden． München． 1922 год）＂．Визначення дпсахаридів провадилося через пере－ веденнл їх на моносахарпди нагріванвям протягом півгодинп ва водл－ ній бапі з соляною кислотою відповідної концентрації．Після охоло－ дженнл рідшиу нейтралізувалџ їдкшм натром відповідної міцности і в мірну колбу，куди перелпвалп цю рідпну，доливали дистильова－ ної води до рнскн．Після цього визначення цукру знову провадплося аа Бангом，прп чому кількість дпсахарпдів внзначалася після відні－ мання з загальної сумп раніш визначенпх відновних цукрів．

Рослшни було взято для аналізи 2／XI，2／Xlll－27 p．i 2／I－2S p． Метеорологічні дані，в умовах яких провадилпся дослідн，одержано на метеорологічній стандії С．Г．Інституту．Пересічні температури повітрл булп такі：


Осінь характерузувалася теплою погодою, під час лкої рослинп дуже добре розвинулпся. У середині листопада випав свіг і почався ріввий період морозів. Сніжне покриття трпмалося майже незмінно всю зпму.

Нижченаведена таблидя показує пересічні температури повітря та грунту по декадах:


Грунт під свігом має температуру-1,3 лише в другій половині грудвя. В останні періоди температура грунту трпмається в межах 0,3 та 0,6. Температура повітря, почннаючи з 3 -і декади лпстопада тримається в межах -5,9 та - 10,2 . Таким чином, по-перше, рослнни добре розвинулись з осеви; по-друге, вонп були під гарним сніжвим покриттям протягом довгого часу; третє, грунт під рослинамп був недостатньо промерзлий; четверте, температура повітря була більшмены постійна.

Визначення сухої речовини в рослинах провадилося не раз, щоб з'ясувати звязок кількости сухої речовпни з зпмостійкістю, при чому автори приходили до різнвх висновків. Геӥлунд, Зеельгорст встановили коефіпієвт корелядіі мік цими двома ознакамп. У Баруліноі̆ цей коеф́ідіепт недостатній. За Говоровшм можливо, що сорти а біль-

шою кількістю сухої речовпни виявляють свою перевагу при можли－ вому висушуваині тканшни льодом，а також під впливом висуиу－ ваниі весіниімп вітрами，колв пце подаванпя води коріниям не нала－ годплось．Товариицькєй з аходить пе зовсім повний звлзок між стійкістю сорту та відсотком сухої речовини．Ми одержали у наших сортів пшсниць та жпта такі відсотки сухої речовпни в листі：

| llasbacopty | Відсотки сухої речовиии |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $22_{i} \mathrm{XI}-1927$ | $2.21 I-1027$ | $2.1-1928$ |
| Yкраїика | 21.25 | 19.47 | 20，73 |
| Bemea ． | 19.5 | 20，08 | $\cdots 1,4$ |
| Червонпй гібрид． | 21.17 | 21.0 | 20，6 |
| Дюрабель ．．． | 23.75 | 22.47 | 22.2 |
| Сквергед（Гаге та Шмідт） | 17．32 | 19.38 | 18，1 |
| Саратовська \o 329 | 23,4 | 2．4．f | 24，3 |
| ぶııто ．．．． | 17.9 | 16．1 | 15，1 |
| Кооператорка | 20,39 | 10，0 | 11，5 |

На першпй термін найб́льппй відсоток сухої речовпнп малп Дю－ рабель і Саратовська 스 329．До другої групи належпть Червоний гібрид та Українка，до третьої－Кооператорка та Земка ї останно групу складають－жпто та Сквергед（Г．та Ш．）．Загибла Коопера－ торка знпжуує відсоток сухої речовчни до третього терміну иа $8,8 \%$ ． Коливання сухої речоввнп в Українки відбуваються в межах $1,7 \%$ ， у Земкп－ $2,5 \%$ ，у Червоного гібриду－ $0,5 \%$ ，у Дюрабеля－ $1,5 \%$ ， у Сквергеда－ $2 \%$ ，у Саратовськоц゙－ $1,2 \%$ ，У жита－ $2,8 \%$ ．У зимо－ стіїких сортів ппенпдь мп，очевидно，маємо повільніші коливання від－ сотгу сухої речовинн．

Аналізуючп стебла на відсоток сухої речовини в рослин，узятвх з поля，ми одержалп такі цифри：

| Назиа сорту | Відсоток сухої рсчовини |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $2 \mathrm{XI}-1927$ | $2 \mathrm{XII}-1027$ | $2 / \mathrm{I}-1928$ |
| українка | 20，1．4 | 20.0 | 21,2 |
| Земка ． | 18，38 | 2.2 | 21.2 |
| Червовиї̆ без．гібрид ．．． | 22.0 | 23.0 | $2 \cdots 0$ |
| Дюрабель ．．．．．．．．．． | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| Скввргед（Гare та ППмідт）－ | 18.69 | 17.0 | 16，0 |
| Саратовська \( |  |  |  |
| ) ¢ 329 ．．．．． | 23.1 | 2 4 .1 | 23.00 |
| јито ．．．．． | 17，13 | 17.1 | 17.0 |
| Кооператорка ．．．．．．． | 19．4．t | 18.0 | 17.1 |

У першому терміні С＇аратовська 긍 329 стоїть на першону місді．За нею йдуть в низхідному порлдку：Червов．без．гібрвд，Дюорабель，Укра－ їнка，Кооператорка，Земка，Сквергед та жвто．Коливання сухоі речовинп в Українкп між трьома термінами дорівнюється $1,2 \%$ ．У Земки це коливаннл доходить до $3,7 \%$ у у Кооператорки－до $2,3 \%$ ，у Скверхеда－ до $2,6 \%$ ，у Червоного без．гібрвцу та Саратовської 층 329 －до $1,0 \%$ ； Дюрабель та жито за три терміни не дають жадннх коливань від－ сотку сухої речовини．

Коли одбирали першу пробу, то за відсотком сухої речовини рослини йнли так:

| Відсоток сухої речовини B . 11 Стя | Відсоток сухої речовини |
| :---: | :---: |
| Дхрабель | Саратовська |
| Саратовська do 329 | Червоний безостий riбpпа |
| Україпка | Дюрабель |
| Червонии беаостай гібрпд | Українка |
| кооператорка | Кооператорка |
| Земка | Земка |
| Жито | Сквергед (Гаге та Шмхддт) |
| Сквергед (Гаге та Шммідт) | Жито |

Таким чвном, за відсотком сухої речовнни, можна розподілити рослинп, що перенеслп зиму, схематично на дві групи, прп чому до першої попадають все такп ті, що краще перенеслп зпму. Що-до коливань відсотку сухої речовини, цдо залежать від багатьох причин (ми тут не будемо на них спинятися), то стійкішвми є сорти більш зпмостійкі.

Кількість відновних цукрів та дпсахаридів, що іх було одержано після аналіз проб з листового матеріялу, показано в таблиці:

Ли стя

| - Назва сорту | 1-fi термін |  | 2-й термін |  | 3-й термін |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Віднов. дукр. | Дисахар | Відиов. мукр. | Дисахар. | Віднов. нукр. | Дисахар. |
| $\mathrm{y}_{\text {країнка }}$ | 6,7 | 12.0 | 8,5 | 9.7 | 10.5 | 5,0 |
| Земsка | 6,2 | 1-1.5 | 10.0 | 9.7 | 9.5 | 9,7 |
| Черв. гібрвд | 6,2 | 27,5 | 11,0 | 2,3 | 8.2 | 6.0 |
| Дюрабелть . | 5.2 | 22,8 | 13,0 | 3.2 | 12,7 | 7.0 |
| Сквергед (Гаге та Шм.) | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 6.3 | 5.5 | 6.0 |
| Саратовська 入! 329 . . | 6,7 | 25.0 | 14,02 | 3,3 | 7,5 | 7,0 |
|  | 6,5 | 13,0 | 7,5 | 2.5 | 5,5 | 5.0 |
| Кооператорка . | 5,5 | 14,7 | 7,0 | 13.5 | 7,5 | 5,2 |

На перший термін найбільше пукрів має Черв. без. гібрад. і Саратовська 승 329; на другому місді стоїть Дюрабель, на третьомуКооператорка й Земка, на четвертому-安пто та Україика й на останньому Сквергед (Гаге та Шмідт).

у зпмовий період сума дисахаридів зменпилася у Черв. без. гібрида на $25,2 \%$, у Саратовської № 329 - на $21,7 \%$, у Дюрабеля-на $19,6 \%$, у жита-на $10,5 \%$, у Земки-на $4,8 \%$, в Українки- на $2,3 \%$, у Сквергеда-ва 1,7\%, У Кооператорки на $1,2 \%$. Кількість відновних дукрів збільшнлася на другий термін у Діррабелл на $7,8^{\circ} \%$, у Саратовської № 329 - на $7,3 \%$, у Червон. без. гібриду—на $4 ; 8 \%$, У Земки— на $3,8 \%$, в Українки-на $1,8 \%$, у Копператоркп-на $1,5 \%$, у жита— на $1,0 \%$, у Сквергеда (Гаге та Шмідт)-на $0,5 \%$.

Що-до коливання суми цукрів у листі, то ми одежали такі иифрові дані:

| II a a bacopty | Cума цукрів у відсотках |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $2 / \mathrm{SI}-1927$ | 2/XII-1927 | 2/I -- 192S |
| Українка $^{\text {¢ }}$ | 18.7 | 18.2 | 15.5 |
| Земка . . . . . . . . | 20.7 | 19.7 | 10.2 |
| Червои. без. гібрид . . . | 33.7 | 13,3 | 1.1,2 |
| Дкрабсли . . . . . . | 28.9 | 18.2 | 19.7 |
| Сквергод (Гаге га ІІмідт) . | 15.5 | 14.3 | 11.5 |
| Саратовська 승) . . . . | 31.7 | 17.39 | 11.5 |
| ふ̇нто . . . . . . . . . | 19,5) | 111.0 | 10.5 |
| Koonepatopha . . . . . . . . | 20,? | $2(0,5)$ | 12,7 |

Сума дукрів у листі міняється в такпх межах: в Українки-3,2\% у Земки— $1,5 \%$, у Черв. без. гібриду—20,4\%, у Дюрабеля- $11,8 \%$ у Саратовської - $17,2 \%$, у лнита - $9,5 \%$, у Кооператоркп-7,8\% та, у Сквергеда на $4,0 \%$. Таким чином, у зпмостійкіших сортів спостерігається зменшення суми цукрів на більший відсоток. Треба тільки
 також чпмалої кількости сухої речовини, очевидно, за рахунок розкладу тканини.

Що-до збщрання пукру в стеблі, то мн одержали такі цифри:
Сте $\sigma$ п $о$

| Назва сорту | Кількість цукру в відсотках |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1-й термін |  | 2-й термін |  | з-й терміп |  |
|  | відиов. | Дисахар. | Віднов. | Дисахар. | Віднов. | Дucaxap. |
| українка | 7.2 | 13,4 | 8,5 | 9.1 | 10.5 | 5.7 |
| Земка . . . . . . . | 5.0 | 14.3 | 8.0 | 6,4 | 10.2 | .1,7 |
| Червоний бедост. гібрпд | 6.2 | 25,1 | 10.1 | 20.5 | 13,3 | 17,5 |
| Дюрабель . . . | 5,5 | $2 \overline{1}, 1$ | 11.5 | 21.3 | 15,2 | 16.5 |
| Сквергод (Гаге та ІШм.) | 3,5 | 13,3 | 5.2 | 7,1 | 7.2 | 2.0 |
| Саратовська 칭 329 . | 5,1 | $\bigcirc 7.9$ | 13.3 | 19.5 | 12.3 | 19.4 |
| Кито . - . | 4.5 | $2+.2$ | 5,5 | 16.5 | 7.3 | 15.2 |
| Кооператорка | 5.0 | 12,2 | S. 5 | 4,7 | 6,4 | 2.3 |

Як бачпмо, одні пшенвці ідуть а осени в зшму з досить великпм відсотком цукрів у стеблі (Саратовська № 329, Червонпй без. гібрид та Дюрабель); другі мають мевдий відсоток пукрів (жпто, Українка, Земка) і, нарешті, треті-зовсім малий (Сквергед (Гаге та Шмідт) та Кооператорка).

У ппжченаведенії таблпці ми вважаємо за потрібне показати суму цукрів по трьох термінах у стеблі.

| Ha ${ }^{\text {b a copty }}$ | Сума цукрів у відсотках |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1-й термін | --й төрмін | 3 -іі термін |
| Українка | 20.6 | 17,6 | 16.2 |
| Земка . | 19,3 | 14.4 | 1-1,9 |
| Черв. без. гібрид | 32,3 | 30.6 | 30, 8 |
| Дюрабель . . . . . | 32,6 | :12,8 | 31,7 |
| Сквергөд (Гаге та ІШлідт). | 16,8 | 12,3 | 9,2 |
| Саратовська ${ }^{\text {¢ }} 329$. | 33.0 | : 32,8 | 31,7 |
| Които . . . . . . . . . | 28,7 17.2 | 20,0 13,2 | $\stackrel{20,5}{8,7}$ |

Зміна відсотку цукрів у стеблі відбувається в таких межах: в Українки-4,2\%, у Земпи-4,9\%, у Червового без. гібриду-1,7,

у Дюорабеля- $1,1^{\circ} /$, у Саратовської 승 $328-1,3^{\circ} \%$, у жнта-6,7, у Коопе-раторкн- $8.5 \%$ та у Сквергеда- $7,6 \%$. Колнвання відсотку цукрів у стеблі незначне в впсоковитривалих рослин і дослгає знатних цшфр у мановштривалнх сортів.

Коли порівилти два перші терміш цподо збирання цукрів в листі та в стеблі, то бачнмо, що відсоток віднониих цукрів зростає, а відсоток дисахаридів змениуєтьсл. Цо-до третього терміну, то тут ці цифри жадної послідовности не мають.

Порівнюючи рівнобіжно відсоткп сухої речовинп та суму дукрів, ми вважаємо за потрібне нагадатн, що за дослідами Товарницького відсотог сухвх речовнн не міннвся у всіх пробах та у всі терміни посіву, в той час як відсоток цукрів нноді дуже падав. Автор, посплаючпсь на відсутність узимку міградії углеводшів, прппускає можливість відкладання в рослинах щнших речовин захнсного характеру, що повстають за рахунок пукрів. Наші дані про зміш суми цукрів та сухої речовини в окремих сортів дослідяууваних рослнн на відсотки такі:

| Hasва сорту | if п с т я |  | Стебло |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | ${ }_{0}^{0}$ о cyx. pey. | \% цукру | \%/0 cyx. pey. | $\%$ ¢укру |
| Vepaïnka | 1.7 | 3.2 | 1.2 | t. 2 |
| Земка . . . . | 2.5 | 1.5 | 3.7 | 4.9 |
| Червон. беэ. гібрид | 0.5 | $20 .-4$ | 1,0 | 1.7 |
| ДюраGель . . . | 1.5 | 11.8 | - | 1,1 |
| Сквергед (Гаге та Шімідт). . . . | 2.0 | 1.0 | $\underline{2} .6$ | 7.6 |
| Саратовська „ 329 . | 1.2 | 17.2 | 1.0 | 1.3 |
| jRuто . . . . . . . | 2.8 | 9.5 | - | 6.7 |
| Коодераторка . . . | 8,8 | 7.8 | 2.3 | 8,5 |

У лпсті коливання суми цукрів більше у зимостійкпх рослин (лк внключпти Кооператорку). Сума цукрів у стеблі маловитрпвалих пшениць помітніше міняється, ніж у високотрпвалих.

## Висновки.

Взимку 1927-28 року мц за пропознцією проб̆. В. В. Колкунова дослідвли в лабораторії Рільництва та Акліматизадії Кпївського Сільсько-Господарського Інстптуту що-до зимостійкости Петкуське жито та такі сорти пшевиці: Украинку, Червоний без. гібрпд, Дюрабель, Сквергед (Гаге та Шмідт), Саратовську № 329, Кооператорку.

Підрахунок рослшн, по витрпмалп зпму на полі та в вегетаціӥному будиночку, дав змогу поставитн їх в таку чергу за ознакою знмостіӥкостн: Саратовська 승 329, Дюрабель, Червоний без. гібрид, Украївка, Земка, Жито, Кооператорка, Сквергед (Гаге та Шмідт).

Одержані в наслідок ачалізв цифри кількости сухої речовини дають нам підставу припуститп, що зимостійкіші сортп мають більший відсоток сухої речовпнш.

Визначення дукрів показує на тенденцію в знмостійкіших рослин входитв в зиму з збільшеним відсотком цукрів.

Разом з цим спостережено, що в перші два терміни кількість відновних пукрів збільшується, а відсоток дисахаридів змениується як в листі, так і в стеблі. У третьому терміві ці цифри не мають такої послідовности.

Помічено значні коливаннл суми цукрів у листі зпмостійких пшениць разом з малими змінами відсотку дукрів у їхвьому стеблі. Протилежну картину дають маловитривалі сорти.

Треба зазначити，що Петкуське жпто，яке кепсько перенесло зиму， мало знижений відсоток сухої речовинл ї цукрів．У Кооператорки， лка теж погано внїнла з знмп，ми помітили раптові зміни в сумі сухої речовннн，а також і в відсоткові цукрів．

На підставі одержаюих даних，можна зробитп припущення，цо аи－ мостіӥкість рослпн залежить не тільки від цукрового обміну，а й вну－ трішнії обмін речовин у цілому відограє що－до цього певну ролю， але дей обмін відбувається в різннх рослнн з своєрідними відмінами．

Вважаюо за свій приємний обов＇лзок висловитп щпру подлку своїм вельмпшановним учптелям：професорові Володпмпру Володимировичу Колкунову та професорові Володпмирові Ол．Ізбекову за цінві вка－ зівкп та порадп під час переведешня дієї роботи．

## Література．

Топорков．К биологни озммой пшеницы．С．Хоз．п Лес．1899，№ 3.
Барулина．К вопросу о перезпмовке озпми．Из．Агр．Фак．Сарат． У вив． 1921, В．I．

Колкупов．Некоторые наблодения над поведенпем равлпчных сортов озимоӥ пшеннцы в течение зпмы．Хоз．1912，스 36.

Говоров．ІІрирода различвй ознмых и яровых форм хлебных злаков в евязн с вопросом о зпмостойкостп．Тр．по прпк．Бот．и Сел． 1923 ，т．13．B．I．

Максимов．О вымерзапип，о холодостойкости растений．Из．Имп． Лесн．Ннст．1913，В． 25.

Макспмов．Химщческая защита растений от вымерзания．ぶЖрн． оп．Агр．1912，I．

Рпхтер．К вопросу о смертп растевнї от низких температур．Изв． Пмп．Ак．Наук，1910，№ 15.

Ларпонов．О морозоустойчивостп растенпй．Селекд．Вістн． № 2， 1925.

Дойч，К．А．Осмотическое давленпе，как фактор，определяппий степень холодостойюостп．Хоз．191\＆，ふо 2—б．

В ав плов．Полевые культ уры IOго－востока．
Писарев．Пшеницы в Иркутской губернип．
Корнплов．К вопросу о гибели озпмых пшениц в степном За－ воляьн．Безенч．обл．с．Г．опыти．станц． 1926.

Рихтер．Исследовашия над холодостойкостью растепий．Журн． оп．Агр．IOr．Вос＇г．＇Т．4，В．2， 1927.

Товарнпцкпй． $\mathcal{\text { п }}$ характерпстпке зимостоӥкостп пшеннц по содержанню в них сахаров．Пвановск．опыт．станц．

Труды Инстнтута по прикладн．Ботан．п Селекц．，＇Т．17， 1927.
В ап г．Мікрометодпка， 1922.
Колюувов，В．В．в Оселедець．К вопросу о зпмостойкости озимеӥ．

Новпков，В．А．Нсследованпе над холодостоӥкостью растений． Журн．опытн．Агрон．Ю．－В．Т．6，1928．

Пебедев，А．Ф．и Талалаев，Е．В．Гидрологичеснне п клима－ тпческие условия гпбели пшеницы в 1917－1928 году．Донск．селекц．ст． N．2， 1928.

Домрачев，Д．Розмір та причпни загибели озимини на Україні в 1927－1928 роді．Вісник с．－г．наукп，№ 5， 1928.

Колкучов，В．В．С＇часнпй стан питання про причини，що внкли－ кають загибель ознмини під час знмового періоду．Вісн．с．－г．науки， Т．5， 1928.

Батиренко. Сорта озимой шшсницы.
Akerman. Studien über den Kăltetod und die Kälte resistenz der pflanzen nebst Untersuchungen über die Winterfestigkeit des Weizens. Stift. Lund.

Muller-Thurgau. Ueber das Gefrieren und Erfrieren der Pflanzen. Landw. Jahrb. 1880 6. 9, 1886. Bd. 15.

Akerman und Johansen-1917. Zur Kentnis der Kälteresistenz des Winterweizen zeits. für Pflanz, Bd. 5.

Akerman-1924 Beiträge zü einer Analyse der Eigenschalt Winterfestigkeit bei Weizen. Beifr. Zum Landw. Pflanzenb.
I. Nach dem Vorschlage des Proff. Kolkunoff hahen wir im Laboratorium des Ackerbaus und der Aklimatisation des Kiewer Ackerbauinstituts die Winterfestigkeit des Petkuskruggens und einiger Arten von Weizen (Ukrainka. Semka, stachelloser roter Hibrid, Durabl, Kooperatorka, Saratowsche ㅊ. 329, Art „Hage und schmidt") beobachtet.
II. Die Ubersiht der Pflanzen, welche den Winter im Felde und im Vegetationshäuschen verbracht hatten, gab uns die Möglichkeit die Pflanzen nach ihrer Winterfestigkeit zu orden: Saratowsche № 329, Durabl, stachelloser roter Hibrid, Ukrainka, Semka, Roggen, Kooperatorka, Weizen „Hage und Schmodt".
III. Die Resultate nach der Annalise der trockenen Substanz erhaltenen geben uns den Grund zuzulassen, dass die Arten, welche einen höheren Prozent der trockenen Substanz auf weisen winterfester sind.
IV. Die Beobachtung der Pflanzen nach dem Zuckerenthalt zeigte die Tendenz, dass die Winterfesten Pflanzen mit grösserem Zuckerenthalt den Winter beginnen.
Y. Zugleich wurde beobachtet, dass in den ersten zwei Perioden die Quantität des reduzierenden Zuckers wächst und der Prozent der saccharose sinkt sowie in den Blättern, so auch im stiel. In der dritten Periode haben diese Zahlen nicht diese Folgerichtigkeit.
V. Man beobachtet ein bedeutendes schwanken des Zuckergehalts in den Blättern des winterfesten Weizens bei unbedeutendem Schwanken desselben in ihren Stielen. Die Gegenteil zeigen die wenig winterfesten Arten.
VII. Es ist zu bemerken, dass der Petkuskroggen, der den Winter schlecht vertragen hat, einen niedrigen Prozent von trockener Substant, und Zucker enthielt. Bei der Kooperatorka, welche auch der Winter scblecht vertragen hat, bemerken wir plötzliche Veränderungen des Prozentes so wohl der trocken Substanz, wie auch des Zuckers.
VIII. Auf diesen Ergebnissen basierend, können wir zu Cassen, dass die Winterfestigkeit der Pflanzen nicht nur von dem Zuckerwechsel abhängt, sondern dass in dieser Hinsicht der innere Wecksel der S'ubstanzen im Ganzen eine bedeutende Rolle spielt. Wobei der Substanzwecksel in jeder Pflanzenart eigenartig ist.

Проф. К. Павловський та С. Ерлер.

## КІЛЬКІСНИЙ ОБРАХУНОК АЗОТИСТИХ РЕЧОВИН В СЕЧІ КОНЯ, КОЛИ ГОДУВАТИ його конюшинно-пирй̆ним сіном.


#### Abstract

${ }_{\text {„ }}$ Кіпцеві продупти обміну пояөляються в сечі, бо з сечею внпадає з органіаму бітьшість покидів, що утворюються дри хемічному перетворюванн речовни в організмі, за вннятком, розуміється, вуглекислоти та водявої пари, які видихаються легенями, а також такнх речовни, як кальціи та аалізо, що ӭх викпдає організм через товсту кишку.

В авлаку з тим, цо сеча містить в собі кіндеві продуктп обміву реяовин, аналіза цієї рідиив відограє важливу ролю в біохөмії.

В сөчі не лише призбирюються продукти нормальвого обміну речовин, в піи мп знаходимо н ненормальві продукти порушеного метаболізму, що є покажчнком різного патологічного стану". T. Р. Парсонс-


Питання про склад сечі надзвнчайно широке, складне та до того ж 1 цікаве.

Сечу людини досліджево досить добре, і результатами, що іх одержано, широко користуються, вирішуючп ті або инші питання, особливо при патологічнпх вппадках.

Сечу свійськпх тварин, особливо велшких, маиже ве досліджено. За головну причину цього 6 перш аа все незручвість (труднощі) техніки збпрання сечі. Тому складові частннп сечі досліджені переважно у дрібннх тварнн. Що-ж до велнких тварив, то 6 лише абсолютві цифри азотистпх сполук, а вони, звпчайно, не можуть характеризувати обміну речоввн у даних тварнн. А що вага свійських тварин різна, то норма загальннх величпн вчділень азотистих речовпн в сечі за добу при різнпх умовах і, голивне, при різному годуванні не дає дійсного уявлення иро ті процесп, що відбуваються в організмі. Справжнв уявлення про ці процесп можуть датп абсолютві величини різвих сполук в добовпх кількостях сечі, які буде перераховано на кіло живої вагп тварини.

Праць, що вцсвітлювали 6 пптання складу сечі,-не багато. Так, переведено було досліди з кроликами (Бетлінг, Serio, Schöndorf), з котамп (Бетлінг, Schöndorf), собакаму (Adachi), з пацюками, морськими свинкамп та баранами (Налладін), з овечками, свинямџ та птицлми (С. U. Іванов). Що-ж до великих с -г. тварин -коней, то треба вказати на праці відомих досліднпків Е. Вольфа та Сальковського, які чпмало попрацовали над збирапням добової кількости сөчі та обрахуванвям абсолютних величвн азотистого обміну й перераховуванням на літр. Треба ще також відзначшти недавню працю С. І. Афонського, де автор перераховує добову кількість азотвстих продуктів сечі на кіло живої вагп.

Наші дослідженвя сечі пророблено з конем (кобилою) 14 років на фармі К. С.-Г. І. ${ }^{1)}$

[^7]Перед дослідом кінь був на іитенсивній праці, а харчами йому було виклочно лугове сіно, то хоч він і був цілком здоровий, проте дуже виснажений.

В попередиій період, що тривав 10 дпів, і в 5 -тиденннй дослідниї період харчами цьому коневі було виключно конюшинно-пирійне сіно. Ввесь цей час кінь був на відпочпнку. (У дослідної кобпля була тічка, що почалася ще за попереднього періоду та закінччласл пертого дпя дослідного періоду).

ふれива вага до досліду-468,5 кіло, а на час збправня сечі 490 кіло. Впзначения живої вагп конл робпли що-дня. За мету досліду був кількіснпї обрахунок азотпстпх складовкх частин сечі при довільному годувапні конюшиннмм сіном з пирієм (пирію в перші 2 дні досліду $30 \%$, а в останні дні $60 \%$ ).

Коля обмірковували спроби в справл дослідження сечі всяких тварин, то пери за все мали вивчати кількості речовин сечі за твердо визчаченого одноманітного годування. Зокрема для цього дослідження предбачалось годувати коня або сіном одного з колосковців, або сіном а бобовпх. Та в нотрібний час такого чистого сіна достати ве можна було, і, крім того, взято на увагу ще й те, що, годуюочи дослідну тварпну сіном а одного колосковця, можна було стикнутгся з ускладненням з боку органів травлення (обдимання і т. п.), тому й було обраво мішавию корм, власне той, що його вживають в повсякденній практиці годування. Але через те, що корм мав у собі два компоневтп, та через те, що дослід був на одній лише тварині і т. п., числа, що їх здобуто в даній роботі, є, так бп мовптп, вуалізовані, що, мабуть, далежало від переважного впливу в відповідні моменти складоввх частин корму, тоб-то конюшшни та пирію.

Збпрання калу і сечі що-добп робилось ручним способом.
Сечу, що Ії було зібрано за день, клали на лід, законсервовували тимолом і на ранок змішувалџ з нічною норцією сечі.

Від цієї кількости сечі брали пробу для аналізи. Кал, що його збпрали у відра, поливали слабким розтином формаліну і старанно перемішували.

Проби від сврого калу за добу бралп два разщ - ранком та ввечері в слоїкд з притертпми затичкамп із них окремо брали пробп на вданачення початкової вогкости.

Повітряно-суху речовину в калі визначали два рази на добу, але визначенвя загального азоту в калі робили із середньо-добової проби калу.

Визначення питомої ваги, кольору та запаху робпли як з вічної, так і з денної сечі.

Сечу, що ї̈ забирали за пів доби, змішували і з цієї кількости суміни брали середню пробу для визвачення складових частвн сечі.

Визначення загального азоту, а також ивmих складових речовли сечі проваджено з ковтрольними аналізами аа такшми способами: загальний азот ввзначали за К'єльдалем, аміяк-за Крюгером та Рейхом а змінамп Шитенхельма ${ }^{1}$ ), сечовину - за Фоліном, гіпурову кпслоту за Бреславським ${ }^{2}$ ) засобом, креатиц та креатинін-за Фоліном колориметричним шляхом.

Наводимо протокол досліду з конем:

[^8]Tab．sultg 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可 | ¢ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 25／91 | $\begin{aligned} & \text {-468,5 } \\ & \text { kilo } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 490 \\ & \text { kiln } \end{aligned}$ | 14750 | $\begin{aligned} & 20700 \\ & 11750 \\ & 13050 \end{aligned}$ | 11950 25970 | 6050 | 1，0H6 | кнсла | Чсрвону－ пато－жовта | Бсз спеди－ фічного a anaxy |
|  | 468．5 | 190 | 14750 | ． 15500 | 37920 | 6050 | 1，0．19 | нислa | － | ＂ |
| 26／「1 | n | ＊ | ＂ | $\begin{aligned} & 16200 \\ & 20950 \\ & 13200 \end{aligned}$ | 14500 23230 | 8710 | 1.041 | кнсла | ＂ | ＂ |
|  | ＂ | － | ＂ | 50330 | 37730 | 8710 | 1．044 | － | ＂ | － |
| 28／＇ı1 | ＂ | ＊ | ＂ |  | $\begin{aligned} & 16250 \\ & 21490 \end{aligned}$ | 10150 | 1.042 | кисла | ＂ | $\cdots$ |
|  | ． |  |  | ．13000 | 377.10 | 10150 | 1．0．12 | － | － | － |
| 29／\1 | － | － | ＊ | $\begin{aligned} & 16660 \\ & \\ & +1100 \\ & 136.50 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 16700 \\ & 27.100 \end{aligned}$ | 9520 | 1，045 | кнсла | ＂ | － |
|  | － | － | ＂ | 5.410 | 44100 |  | － |  |  |  |
|  |  |  | 1.1750 | 48315 | 39372，5 | 8607，5 | ＂ |  | ＂ | ＊ |

Коневі на добу давалп 14750 g сіна；води досхочу．Лишків харчу не було．

За літературнпми даними ${ }^{1}$ ）кількість сечі，що виділяє кінь за добу， коливається в досить шшроких межах від 3－5－10 літрів；за даними Вольфа minimum－5，maximum－ 10 літрів；за дослідами Сальковсь－ кого－2055 куб．см ${ }^{2}$ ），а за даншми F．Smith＇a－11 літрів．За данпми напого досліду добова кількість сечі була від 6050 куб．см до 10150 ， 8607,5 куб．см пересічно（за 4 добп）．Кінь виділив 8607 g сечі в той час，як кількість випитої водп становила на добу віґ 43000 g до 54410 g ，а пересічно－48315 g．Така значна кількість води，що ї кінь впппвав，та вуділеної сечі мабуть залежить від раціону та зовнішньої температурп．Аналогічне спостереження здибабмо в до－ сліді Вольфа ${ }^{3}$ ）．Що－ж до коливанвя виділеввя сечі протнгом добп， то за нашими спостереженвями кількість нічної сечі превалюв над денного всупереч спостережешням Кінке ${ }^{4}$ ）．

Про кал можна сказати，що протягом $4 \cdot x$ дослідвих діб денні виділенвя його булп в $1,5-2$ рази більші від нічнвх．

Із даних цього ж таки досліду видно，що питома вага сечі була досить висока； $1,040-1,045$ ．Досить вЕсокою питомою вагою можва з＇ясувати колір сечі，цо був червопувато－жовтий；при встоюванні у сечі утворювався пуукпй（рыхлый）осад，і сеча темнішала．Особли－ вого，спецлфічного запаху не було．Реакція сечі кисла，шо можливо

[^9]обумовлпбтьсл кормом, тому що звичайно у травоїдних сеча лужної реакції. Покажчпком того, пцо реакціл сечі залежить від кормів 6 дослід Воль()а ${ }^{1}$ ), де у конеї, що їх годувалп вівсом та сіном, реакція сечі була кисла, а в досліді Сальковсьюого²) при раціоні сіно-вівсяному з добавкою пшеничних висівок реакція сечі була невтральна.
\%кількостиводивсечітакалідокількости вलाитоїводи.

Таблиия 2.

| Датіц | \% в виді:лної воднв калі до вниитої воді аа добу | $\%$ виділеної водп а сечею до видитої води эа добу | \% води, що виділено дпннимн ппллхали та пкірою до внннтої за добу води |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $25 / \mathrm{VI}$ | 69.36 | 12.50 | 18,05 |
| 26/VI | 62.1.1 | 15.336 | 22.50 |
| $28 / \mathrm{Vl}$ | 73.43 | 2.41 | 4.16 |
| 29/V] | 69.2\% | 17.48 | 13.24 |
| Пересічно | 68,54 | 16.95 | 14.51 |

Кількістьвипитоїводп, що впділилась к каломта сечею, перерахована накіло жпвоївагп.

Таблиця 3.

| Дата | Води в g , що випив кінь па 1 kilo жив. ваги | Кільにість води впдімевої з калом за добу на 1 kilo ж. в. | Кількість водн впділеної з сечею за добу ua 1 kilo ж.в. | Кільк. води виділеної дишн. шляхами та шкірою за добу на 1 kilo ж. в. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 25/VI | 92.85 | 64.41 | 11,67 | 16,77 |
| $26 / \mathrm{Vl}$ | 102.75 | 63.815 | 15.79 | 23.1 |
| 280 M | 87.75 | 6.1.4.1 | 19,67 | 3.64 |
| 29/VI | 111.04 | 76,89 | 19.42 | 15.76 |
| Пересічно | 98.60 | 67,40 | 16.63 | 14,81 |

„Розподіл води зужитої організмом розподілено досить рівномірно, а самө: щось із половина 'ї виділювться з оргапізму з калом, ${ }^{1 / 4}$ пляхом респірації та перспірації і $1 / 4$ виділлюється з сечею" ${ }^{3}$ ).

В нашого досліджуваного коня впділення води за добу було трохк ияакше, а саме: $68,54 \%$ — к калом, $16,95 \%$ - $\frac{\text { сечею, } 14,51 \% \text { через }}{}$ респірацію та перспірацію. Пояснити це можна тим, цо кінь був у критому приміщенні в спокійному стані та їв сухий корм.

Те ж саме маємо при розподілі води, перераховуючи ії на kilo живої ваги копя (див. таб. 4 на стор. 101).

Циф̆рровий матеріял цієї таблиці покааує, що пересічно густих (плотных) речовин за добу виділилось $820,86 \mathrm{~g}$, а на kilo живої вагп$1,67 \mathrm{~g}$. Кількість досить велика; з великою ймовірністю можна сказати, що така велика кількість густих речовин властнва для даного корму, що підтверджують досліди Вольфа ${ }^{4}$ ): на раціоні з сіна густих речовин в сечі коней більше, аніж на мішаному, але, на жаль, кількість густих речовин у нього не перераховано на kilo живої ваги.

[^10]Табличл 4.

| Цата |  |  | $\begin{aligned} & \text { or } \\ & \text { a } \\ & \stackrel{\rightharpoonup}{0} \end{aligned}$ |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $25 / \mathrm{VI}$ | 1，046 | 6050 | 6328.3 | 612，26 | 1．2．19 | 9，67 |
| 26バI | 1．04．4 | 8170 | 8529．5 | 790.85 | 1，613 | 9.27 |
| 28／${ }^{\circ}$ | 1.042 | 10150 | 10576．7 | $0: 37.86$ | 1．91．4 | 8.86 |
| 29／VI | 1.015 | 9：520 | 99．18，1 | 9.42 .18 | 1.923 | 9.47 |
| Пересіч． | 1，0．443 | 8472，5 | 84，15．7 | 820.86 | 1，67． | 9，32 |

Що－ж до питомої ваги й абсолютної кількости густих речовин，то між ними не спостерігається ніякої певної залежности，що відмітив ще в свій час Грувен ${ }^{1}$ ）．

Таблицл 5.

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 25， 1 I | 6050 | 120，5701 | 0，2．46 | 1，99 | 0，8174 | 15.500 | 490 |
| 26 VI | 8170 | 163.8000 | 0.3334 | 1.58 • | 1.1105 | 50330 | 490 |
| 2SM1 | 10150 | 203．153 | 0，41－4 | 2，00 | 1，3773 | 43000 | 490 |
| 29／4I | 9520 | 181.3655 | 0.370 | 1.91 | 1.2295 | 54410 | 490 |
| Пересіч． | S．172，5 | 167，2292 | 0，3．11 | 1，95 | 1.1336 | 48315 | 490 |

Цл таблпця дає вусновки добових виділевь азоту в сечі．
Не зважаючя на одноманітність та однакову вагову кількість корму，що ми дабм тварині，все ж такп добові хитання азоту в сечі досить велвкі．Це явище поки що трудно а＇ясувати，－за нашими ж дослідами на инших конях спостерігається і мале，і велике добове коливання ва того самого раціону．При перерахованні на kilo，вага азоту， що виділюбться за добу，становить пересічно 0，34 g．Що－ж до кількости азоту аміяку，то іІі можна бачитп з таблиці ч． 6.

Tаб．ルนぃ！． 6.

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 25／ Fl | 6050 | 0．3206 | 0.00065 | 0．00078 | 0，265 | 0.3817 | 0.000022 | 0．000026 | 0.0052 |
| 26／VI | 8170 | 0．100：3 | 0.00020 | 0.00025 | 0，061 | 0.1204 | 0.000007 | 0.000008 | 10.0012 |
| 28／VI | 10150 | 0．175．4 | 0.00036 | 0.00043 | 0.085 | 0.2104 | 0.000012 | 0，00001－1 | 0.0017 |
| 29／V1 | 9520 | 0.2 －12 | 0.00056 | 0.00067 | 0，151 | 0.3290 | 0.000019 | 0.000023 | 0，0028 |
| Пересіч | 8472，5 | 0.2176 | $0.000+4$ | 0，00053 | 0.1405 | 0.2611 | 0，000015 | 0.000018 | 0.0027 |

У праці проф．С．О．Іванова „Об азотистом обмене у домашних животных при различном кормленич＂${ }^{2}$ ）показано，що $\%$ аміяку

[^11]у $\% \%$ до загальної кількости сечі колпрається від 0,02 до 0,65 . В нашому досліді $\%$ аміяку коливався в таких межах: 0,0012-0,0052, а пересічно-0,0027. Коли ж перерахувати добову кількість азоту аміяку на kilo ваги коня, то пересічно на kilo виділютться 0,0004 g азоту. У досліді Афонського з конем, годованим сіном та вівсом, пересічна кількість азоту амілку, що виділюється на kilo жив. ваги. стяновила 0,0002 g.

Через те що та чп инша кількість амілку, що виділюється із сөчі, залежить від корму, вказуючи ня більше чи мевше витворювання кнслот в організмі, то напөвне при конюшинно-пиріяному сіні ці процеси збільшуються.

Ceqo B II Ia.
Taблиця 7.

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 25/rI | 6050 | 98,9961 | 82.11 | 212,487 | 0,2020 | 0,432 | 0,6712 | 1.4383 | 1,61 | 3,51 |
| 26/VI | 8170 | 145.3873 | 88.75 | 311.56-19 | 0,2967 | 0,635 | 0,9856 | $\underline{2.1123}$ | 1,80 | 3,88 |
| 28/VI | 10150 | 168.3479 | 82.86 | 360,7694 | 0.3435 | 0.736 | 1,1413 | 2,458 | 1,65 | 3,84 <br> 3,54 |
| 29/VI | 9520 | 135.1173 | 74.50 | 289.5565 | 0,2757 | 0.590 | 0.9160 | 1,9631 | 1.42 | 3,04 |
| Пересіч. | 8472,5 | 136.9621 | 82,10 | 293,5072 | 0.279t | 0.598 | 0,9285 | 1,9898 | 1,63 | 3,49 |

Табличя 8.

| $\underset{\text { ників }}{\text { Прізнща дослід- }}$ | $\begin{aligned} & \text { Сечовнни } \\ & \text { за добу } \\ & \text { вg } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { Азоту } \\ \text { сечовнни } \\ \text { за добу } \\ \text { в } \mathrm{g} \end{gathered}$ | Азоту сечовини вя kilo жив. ваги | Раціон | Коеф. obin'a |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| C. O. (ванов ${ }^{1}$ ) | 75-100 | 34.8-46.6 | - | - | - |
| Сальковський | 98,00 | $\left.42,93^{2}\right)$ | 0,0858 ${ }^{2}$ ) | сіно, овес та пшеничні ввсівки | 65,74 ${ }^{\text {4 }}$ |
| Афонськпи | 107,58 ${ }^{3}$ ) | 50.19 | 0,1549 | сіно, овес | 76,00 |
| Hami даві | 293,5072 | 136,9621 | 0,2794 \{ | ковюшинно-пи- <br> рifthe сіно | 82,10 ${ }^{5}$ ) |

Розглядаючи цифри цих двох таблиць, можна відзначитп, що добова кількість сечовини у ковя коливабться досить широко, такі самі коливання маємо в коефф. Robin'а і в азоті сечовини, перерахованої на kilo живої ваги. Всі ці коливання наггенно стоять в тісному звязку а складом та кількістю корму. Той звязок, що його було встановлено між добовими виділеннями сечовини та гіпуровою кислотою, а самеіз збільшенвям сечовини зменшується кількість гіпурової кпслоти (Терег), в•вашому досліді лскраво не був підкреслений. Великі дифри добового виділення сечовини ( $293,5 \mathrm{~g}$ ) в нашому досліді дікаві як у розумінні кількости (вплив корму), так і в тому, що вони не суперечать вказівкам Русена ${ }^{\text {') }}$ ), яквй казав, ццо при ноброму жив-

[^12]лөпні та стійловому утриманні у коня можна спостөрігатп макси－ мальне виділення сеqовини та мінімальне виділешня гіпурової кислоти．以о－до $\%$ сечовини в добовій кількості сеті，то треба сказати，по за нашим дослідом цей відсоток пересічно становив 3,49 ，дя ж таки цифра цілком збігає гься а даними Сальковського ${ }^{1}$ ），де зазначено，що $\%$ сечовиви в добовій кількості сечі коня колшвається від 2,5 до 4，0．

Таблицяа 9.

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 25／VI | 6050 | 3，5667 | 9，6301 | 0，059 | 0，0078 | 0，0196 | 0，073 | 2，95 | 1，59 | 4.5500 |
| 28／VI | 8170 | 4，8507 | 13，0969 | 0，059 | 0，0098 | 0，0267 | 0，096 | 2.96 | 1，60 | 50：350 |
| 28／VI | 10150 | 5，8279 | 15，7353 | 0，057 | 0.012 | 0.0321 | 0.130 | 2，87 | 1.55 | ＋3000 |
| 29／VI | 9520 | 4． 5202 | 12，2045 | 0,047 | 00092 | 0，0249 | 0，083 | 2，50 | 1，28 | 5.4410 |
| Пересіч | 8172，5 | 4，6913 | 12，4640 | 0，0555 | 0，0096 | 0，0258 | 0，0967 | 2，82 | 1.505 | 48315 |

За сучасною наукою виділення азоту креатиніну в сечі не за－ лежить від інтенсивности білкового обміну，тому що азот креатиніву ендогенного походження ${ }^{2}$ ）．Літературних вказівок прठ кількість кре－ атиніну в сечі у коней мало．Так за Munzer＇ом на літр сөчі креати－ ніну в коня од 0,82 до $3,5 \mathrm{~g}$ ，пересічно $1,94 \mathrm{~g}$（див．працю проф̆． С．О．Іванова）．

За Афонським ${ }^{3}$ ）пересічна добова кількість азоту креативіну－ 2 g ，а на кіло вагп－0，0061 g．В нашому досліді пересічна добова кількість креатвніну－12，46 g（азоту креатпніно 4，69七3 g），а на літр сечі $1,5 \mathrm{~g}$ ：на кіло жпвої ваги 0,009 в g．Іеб－то кількість значно більша，нія у досліді Афонського．

Що－ж до азоту креатиніну на кіло живої вагк，то дікаво，що кількість азоту в нашому досліді аростає з кількістю добового впді－ лення сечі，що погоджено до деякої міри з добовою кількістю ви－ питої води．

Креатин．
Табличя 10.

| Дата |  |  |  |  |  | 窃品品 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 25／VI | 6050 | 0.5033 | 1.5731 | 0，0083 | 0.0010 | 4，0700 | 0，0083 | 0.011 | 0.42 | 45500 |
| 26／VI | 8170 | 1，7468 | 5，4589 | 0.021 | 0，0035 | 6.5975 | 0.0135 | 0，035 | 1.06 | 50350 |
| 28／VI | 10150 | 2.4342 | 7，6069 | 0，02．4 | 0.0049 | 8.2621 | 0.0168 | 0.056 | 1.19 | 43000 |
| 29／VI | 9520 | 2，84－7 | 8.8897 | 0.029 | 0.0058 | 7．3019 | 0.0150 | 0.052 | 1.56 | $5 \cdot 4+10$ |
| Пересіч | 8472，5 | 18821 | 5，8822 | 0.0207 | 0，0038 | 6.5736 | 0．0134 | 0，0385 | 1.05 | 48315 |

${ }^{1}$ ）F．Smith．Amanual of Veterinary Phyaiology． 1921.
${ }^{3}$ ）Палладпн．Труды Бюро цо Зоотехвни．Выпусх XVII－ 1916.
3）Труды Государстввнного Мпствтута Эксперимөитальной Ветеринарив 1926 г．
Том III，вып．2，стр． 77.

＇イаӧ．пиц．＂ 11.

|  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Наші дані． | 1，691： | 1， | 6.573 | 0，009） | 0，003 | 13，1 |
| Дані Афонсь：ого | 2.0116 | 0.193 .1 | $\underline{2} .1950$ | 0，0061 | 0，000 3 | 6.8 |

Про виділенвл креатину в сечі у коней є вказівки в працях Афонського，який дає днфру азоту креатпну на кіло ваги коня 0,0006 ． У нашого досліджуваного коня азоту креатпну на кіло вагп $0,0038 \mathrm{~g}$ ． Креатиніновий коефіцієнт в нашого коня－13，4，а в коня Афонсь－ кого－6，8．（Креатиніновнӥ кие（）іієвт，цеб－то кількість азоту＋креа－ тину，виділено ва кіло ваги за добу і визвачешо в mg ）．Креатині－ новпй коефіцієнт за нашимп ще неопублінованимп працямп у коней ко．лпвається від $6.8-8,8$ до 11,1 － 11,8 і 13．4．

I＇iиу ровакислота．
Табличя 12.

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 25 lV | 3.556 | 45.6236 | 2.95 | 0.1073 | 0.0931 | 0.059 | 0.3019 | 60.0 |
| 26バ1 | 6.0528 | 77，6000 | 3，70 | 0.0123 | 0．1：50； | 0，074 | 0.52 （ | 8170 |
| －8！ | 15.7191 | $201.528^{\circ}$ | 7．7： | $0,0.32$ | 0．1112 | 0.151 | 1．3062 | 10150 |
| 291 V | $\underline{2.4066}$ | 30.8543 | 1，32 | O． 0.049 | $0 \mathrm{Oti29}$ | Q．（02．） | $0.20)$ | 9520 |
| Hepecrs | $6.93+2$ | 88，9015 | 3，92 | 0.0141 | 0，1813 | 0.078 | 0.6025 | 3472， |

За літературними данпми ${ }^{1}$ ），зібраними в праці проф）．С．А．Јва－ нова，добова кількість гіпурової кислоти у конл 60－100 g．

За Терегом ${ }^{2}$ ）：„Незначва кількість доб̈ового виділення（ $15,597 \mathrm{~g}$ ） гіпурової кислоти у коня，за даними Сальковського，є дпвною：ва－ віть 60 та 70 g треба розглядати я夫 порівнюючи ннзькі цифрп，тому що вноді уаємо $140-160 \mathrm{~g}$ ．Найбільшої кількостп вона сягала，коли годували тварин чиствм луговим сіном，пшсничноюо або вівсяноло соломою．Коли ж годувати конюшиною，або конюшинним сіном，то виділення гіпурової кислоти значно спадає．В досліді Вольфа кіль－ кість гіпурової кислоти на кіло з’іденого сіна становила у коня maximum 6－7 g；отже не перевншувала ӥ половнии тої норми，яка в тих самих умовах виділювалась у ремигавців＂．Досліджуючи сепу барана，проф．С．А．Іванов ${ }^{\text {з }}$ ）знайшов，що максчмальва кількість гіпу－ рової кислоти на 100 g кормів，коли годуватп луговим сіном，була

[^13]$1,7 \mathrm{~g}$ ，цо цілком погоджується з данимп Вольфа，який дає макси－ мальну кількість гіпуровоі кислоти на 100 g сіна—0，6 g і вкизує． що така кількість не перевищує й половнип того，що одерэкують в тих самих умовах а ремигавцями．

В таблиці т． 12 цікаво відзначити，що добова кількість гіпурової кислотп коливаєтьсл в досить широкнх межах，а саме－від 30，85 до 201，52 g：азоту ж гіпурової кпстоти в досліджуваного коня було $0,0141 \mathrm{~g}$ ．

Перераховуючи гіпурову кнслоту на 100 кіло кормів з натого досліду，ми одержали 6 g ，шо збігається 3 кількістю для кошя за Вольфом．

Напевво таке коливавия і така кількість гіпурової кислоти в ва－ Шому досліді залежать від складу та кількостп кормів．

у $^{7}$ праці Афонського ${ }^{1}$ ）з конем，цо його годували сіном та вівсом， наведено кількість гіпурової кнслотп з пншшмп азотистимп речовп－ нами，перерахованимп на кіло вагп， $0,03965 \mathrm{~g}$ ，

Таблицяя 13.

| $\stackrel{\cong}{\stackrel{\pi}{c}} \underset{\substack{\text { an }}}{ }$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 25／rI | 1.1750 | 2，37 | 319，575 | 0,315 | 37920 | 130．S．2． | 218，751 | 6.59 | 120.570 | 8.1809 |
| $\stackrel{26 / \mathrm{VI}}{ }$ | ＂ | $\cdots$ |  | $0,3: 31$ | 3730 | 129.018 | 223.557 | 63.95 | 16：3， 8000 | 59，5370 |
| $28, \mathrm{Vl}$ | \％ |  |  | 0.312 | 37.40 | $129.0 \overline{1}$ | 2 $20.50 \cdot 4$ | 63.07 | 203．15：32 | 17：3510 |
| $\underline{29 / \mathrm{TI}}$ | － |  |  | 0．345 | 4100 | 159， 1.45 | 197，430 | 56.47 | 181，3695 | 16．064． |
| Герес． | 14750 | 2.34 | 3495 | 0，3．1 | 3937－2．j | 13：4．314 | 215.061 | （31，51 | 167，22？ | ． $8: 4 \times 3$ |

Пересічншй коефіцієнт стравностн азоту，як видно з таблиці ч．13，－61，51；цей $\%$ цілком нормальний，－але разом з тшм треба відзначнтп，шцо при довільному годуванні впснажений кінь у першпй день досліду засвоював порівнююочи велшку кількість азоту；засво－ юовання азоту в ваступні дві（2 і 3）дуяе падає，що вказує на по－ вільне наблпження гоня до азотистої рівноваги．

За 10 день попереднього періоду досліджуваний кінь прибавив у вазі 21 кіло，що впдно з таблиді ч．1．Прибавляв віп у вазі весь иас дослідного періоду．

На трьох поданнх нпнче таблнцях（14 15 і 16）маємо сумарні покажк－ чпки середпіх результатів за 4 добп дослідження．

Пересічнакилькість азотистих речов．в g за 4 добп．
Таб．ıuчs 14.

| Заг． <br> азоту | Azoту сечовиіи | Aзотy креаті－ hify | Авоту： крсатниу | Azoty <br> NH3 | Azoty rinypos． кислоти | $\begin{gathered} \text { Aзоту } \\ \text { нпппия } \\ \text { речовин } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 167，2929 | 1：36．96： | 1，091：3 | 1，N゙ロ | 0,2176 | $6.93+2$ | 16．6098 |

[^14]认ілсоток ааотистихречовиив сечі，обраховаший на


「Taס． 141.915.

| 3ar． азоту | Aзоту сечопини | Азоту креати－ Hilly | Азоту ו：реатину | $\begin{aligned} & \text { Азоту } \\ & \mathrm{NH}_{3} \end{aligned}$ | Азоту rimypor． кHC．TOT： | Aзоту クнแших ретовин |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1.95 | 1，6：3 | 0，0555 | 0.0204 | 0.0027 | 0.078 | 0，19\％ |

Пересічндй відсоток азотистих речовиндо заг．азоту， ізкількостп сечі за 4 добл．

Таб．лицุя 17．

| $\begin{aligned} & \text { Заг. } \\ & \text { азоту } \end{aligned}$ | Аэоту сечовини | Азоту креоти－ Hiny | Азоту крсотвну | $\begin{aligned} & \text { Ааоту } \\ & \mathrm{NH}_{3} \end{aligned}$ | Азоту гіпуров． кислоти | Asory иншнх речивин |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 100.00 | 8.10 | 2.50 | 1．05 | 0.111 | 3.92 | 9，97 |

## Висновки．

1．Коли годувати коня конюшинно－пирійним сіном，то кількість густих（плотных）речовин в сечі зростає．

2．У великих с．－г．тварин не спостерігаємо ніякої певної залеж－ ности між питомою вагого та абсолютною кількісто густих речовин．

3．Між добовими коливаннямп заг．азоту в сечі та азоту в сечо－ вині 6 далежність．

4 За довільноц годівлі конюшинно－пирійним сіном виділюється звачна кількість сечовннн．

5．З підвищенням добової кількости сечі，підвищубться й виді－ лення азоту креатиніну на кіло живої ваги коня．

6．Креатиніновиї коеффіцієнт для нашого доелідного коня－13，4．
7．Окремі велпкі добові кількості гіпур．кислотн можливо знахо－ дяться в залежності від великої кількости пирію．

Вппускаючи в світ нашу працю（із серії праць такого ж харак－ теру）в справі дослідження складу сечі，вважабмо за свій при6мннй обов’язок скласти подяку нашому вельмишановному вчителеві，профф． С．О．Іванову за його інідіятпву，поради，вказівкп та моральну під－ тримку．Висловлюєм також подяку вельмиповажному проф．В．П．Усть－ явцеву за надану нам можлпвість виконати цю та пизку аюалогічннх праць в лабораторії，цо неэ він керує．

## Zusammenfassung．

1．Bei der Ernährung eines Pferdes mit Rotklee und Quecken（Tri－ ticum repens）vermehrt sich in der grossen Grade die Quantitït des Harnstrffs in dem Urin．

2．Bei der grossen landwirtschafulichen Tire，dem Anscheine nach， beobachtet man keine bestimmte Abhängigkeit mit dem specifischen Gewicht und dem absoluten Quantităt des Harnstofi＇s．

3．Es existirt eine Abhängigkeit Zwischen dem täglichen Quantität des gesammten Stickstoffs im Urin und dem Stickstoff in dem Harnstoffe．
4. Bei der reichlichen Filtterung mit dem Klee-und Grasheu (Triticum repens) absondertsich eine bedeutende Menge des Harnstoffs.
5. Mit der steigerung der täglichen Menge des Urins erheht sich auch der Stickstoff des Kreatinins pro kilo des Gesammtgewichtes des Pferdes.
6. Der Kreatininkoefficient fur dem unseren Pferde ist 13,4.
7. Einzelne tägliche grosse Menge der Hippursäure sind wahrscheinlich in der Abhängigkeit von der grossen Menge des Queckenheu (Triticum repens).

## Література.

Mitteilungen des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Breslau II 1903. 273 Th. Pfeiffer, $C$ Bloch R, Riecke. Zur Bestimmung der Hippursäure im Harn.

Проф. С. А. Ивавов. Об азотистом обмене у домашиих жцвотных при различном кормлении. С'т. 135. Напечатано в „Наука на Украине".

Элленбергер. Сравнительная физнология домашних животных.
F. Smith. Amanual of Veterinary Physiology.
A. Палладин. Труды Бюро по Зоотехн. Выпуск XVII—1916 :.
С. Афонский. Труды Государственвого Института Экспериментальной ветеринарин- 1926 г.
A. Палладин. Pflügers Archiv. Bd. 1923.
'Г. Р. Парсонс. Физпологпч. хпмия.
А. Папладпн. Физиологнческая химия.

## Проф. К. Павловський та С. Ерлер.

## АЗОТИСТИЙ ОБМІН У КОНЕЙ, КОЛИ ГОДУВАТИ ЇХ ВІВСОМ ТА ЛУГОВИМ СІНОМ.

Вивчевня складових частин сечі має дуже великпй інтерес тому, що сеча є той кінцевпй продукт, якпї має в собі складну суміш різвоманітних речовлн, суміш, що змінюоється в залелності від тварпни та складу кормів.

За комюонентами, шо впділюються в сечі, можна до деякої міри судитп проті життьові процеси, що відбуванться в організмі. На особливу увагу із складових частнн сечі заслуговують останні азотисті продукти обміну речовин. Вивчати сечу почали вже давно (більше сторіччя), але ж склад сечі у сільсько-господарськпх тварнн, а особливо в великпх, впвченлй ще дуже й дуже мало.

Дані про склад сечі у с.-г. тварпн ваӥдокладніше викладені в недавнії праці проф. С. О. Iванова „Об азотистом обмене у домашних жпвотных при различном кормленип".

Наводимо витяг звідти:
, ММоча является кошечным продуктом обмена, п поатому мы на ней должны сосредоточить наше внвмание. Моча домашипх жпвотных нзследуема более ста лет, но до сих пор мы не имеем сводкн всех добытых результатов: у сельско-хозяйственных животных этот әкскрет изследовался не столько ради его самого, сколько для другпк целей: для выясненйя ценности удоорения (Буссенго), цри учетах разлнчного рода кормлевпя нли же прн пзучеппи мочп чсловека приводплись данные относительно присутствия того или другого хшмпческого тела в моче какого лнбо вида домашних животных.

Панные по этому вопросу рассеяны по самым разнообразным литературным псточнпкам, лх необходимо было собрать п я прпступнл к әтой работе, но она для окончаншя потребует много временп. Не столько для представления сводкп, сколько для ориентировочного осведомления я позволю себе привести лишь общые данные, так как и в них чувстврется недостаток в ходячей литературе.

Сообшу в водможно сжатом п удобном для сравнения ввде данные 0 количестве, удельном весе, п хпмпческом составе мочи с.-х. животных, заммствул эти сведенпя из статси проф. Терега, помещенных им в сравнџ̣тельной физиологии Эллепбергера п в ветеринарной энциклопедии Алоиза Коха, несколько пополнивши их из другпх источншков и своих наблюденпй.

|  | .Іошадь | Kp. por. ckot | Овца | Kоза | Свпнья |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Сутояное колич. | $\begin{gathered} 3-6 \text { литров } \\ \operatorname{max.} 10,2 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 6-8,5 \text { _итр } \\ & \text { до } 25 \quad n \end{aligned}$ | $500-800 \text { к. с. }$ до 2-x литр. | 1/2-1 литр | $\begin{aligned} & 3-6 \text { литр } \\ & \text { до } 8 \text { n } \end{aligned}$ |
| Удельн. в | $\begin{gathered} 1,046 \\ (1,025-1,065) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 1,035 \\ (1,025-1,050) \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 1,035-(1,072 ?) \\ & (1,015-1,080) \end{aligned}$ | 1,032 | $\begin{aligned} & 1.005-1,018 \\ & \max .1,022 \end{aligned}$ |

Хпмическпй составмочн.

|  | .Іошадь | K. por. cl:ot | Oвцы | 1: 03 , | Свиньи |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Воды . . | 87.92\% | 90\% | 86.5\% | $?$ | $96^{\prime} \%$ |
| Органия. вещңсття Неорганич. |  |  | $\left.\begin{array}{c} 7,9 \\ 5,6 \end{array}\right\} 13,5$ | $\stackrel{\square}{-}$ | ${ }_{\substack{2,25 \% \\ 1,75 \%}}^{1,15}$ |
| Азота (.) | 3.1\% | 0,49-1,9\% | 1,0-1,2\% 6 | $1.05 \%$ |  |
| Фенола | 0.120 .0 | $0.02-0.17^{\circ} \%$ | ? | ? |  |

Относительно детального состава органпческих азотпстнх веществ как в руководствах, так и в специальных статьях приводлтся данные о мочевине, гипиуровой кнслоте и пурнновых (кеантнновых телах, прпчем о последних преимущественно ограничпваптся зiметаниями, ๆто мочевая кпслотя, гппоксантин, гетероксантин, ксантшн, аденпн п гуанпн обычно находилпсь не в каждом псследованном случае, а когда находплпсь, то были в весьма малых колшчсстиаз. Относительно мочевины указывается, что у травоядных на 1 литр ее приходится 25 - 35 грамм; суточное количество у лошадп отмечено 75-100 грамм; относительно гиппурової кислоты для лошадघ указывают цџфры в $10-25$ на лптр.

Суточное количество ее таково:

| Лошадй . . . . $60-100$ | а гпппуровой кпслоты. |
| :--- | :--- |
| Кр. рог. скот . . . $10-100$ | " |
| Овцы . . . . . . $3-30$ | $"$ |

Креатинина ${ }^{\text {² }}$ ) по Münzer'у
на 1 литр у лошади $0,82-3,5$ (средн. 1,94 ),
у быка . 0,47-1,97 (средн. 1,12),
у телят $.2,02-4,89$ (средн. 3,54 ),
у овцы . 0,94—1,73 (средн. 1,41),
у козы . 0,12—0,47 (средн. 0,38),
у свннья 1,02—2,7 (средн. 1,49).
Относительно содержанвя аммнага в моче мы имеем подробные пзследовання на собаках, но очень недостаточные наблюденпя, полученные прп изучении кормлсния с.-х. жшвотных. Обычно отмечается малое количество аммпака при кормленпи собак растительной пнщей; у лошадеӥ, рог. скота ІІ свпнсй указывалось в большинстве случаев малые колџчества $\mathrm{NH}_{3}$ к общему колщчеству мочп, а шменно:

В процентах к общелу колпчеству мочв.

| У лошадей | У кр. рог. ск. | У овец | у свиней |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $0,02-0,65(?)$ | $0,006-0,01$ | 0,02 | 0,024 |

И только в изследованиях Кельнера приводитсл, что у лошадей пногда до $17 \%$ всего азота мочі выделлется в форме аммначных солей, т. е. к общему голичеству мочп \% доходпт до 0,65 ".

[^15]Можна гидатн, що повіших відомостів про склад сечі у великих тварии мабуть ние пема, тому ио навіть в праці F. Smith'a „Amanuel of Veterinary Physiology" ловдонського видання 1921 року, в більності наведено колпині відомості, ццо є в „Норівилльиій фізіології свіӥських тварпи" Елленбергера (1896 р.).

Отже, зважаюףп на все це, ми й впрішилп перевести досліди щодо цього ни вслнких с.-г. тваринах.

Завданшя і мета нашоі праці—з'ясувати кількість азотистих вптворів в сечі у коней при звичайному кормовому раціоні - сінопівсяному. Для досліду було влбрано двоє конеї якобили) № 1 та 久о 2 робочого складу, 12-річного віку, що їх впкорнстовували для звнчайної роботп в господарстві. До початку досліду і надалі коні булп здорові та середньо вгодовані. В попереднін і дослідний періоди коні не прадювали ї перебували в крптому прпмјщенні. Кормом для цих конеӥ (кобил) до попереднього, в попередній (7 день) та в .ослідний ( $2-4$ дв.) періодп були овес та лугове сіпо. За ботавічноюо аналізою сіно переважно складалося а Agrostis canina i поодпноко траплялись: Achillea miptarmica, Gratiola officinalis, Crepis tectorum, Poa pratensis, Juncus lamprocarpus та Koeleria Delavignei.

В таблиді наведено добові раціони для коней в досліднпй період.
Tаблиичяя ч. 1.

| $\begin{gathered} \text { Ni. ie } \\ \text { konefl (коби. }) \end{gathered}$ | Cina лутового <br> в грамах на добу | $\begin{gathered} \text { Вівса в грамах } \\ \text { на добу } \end{gathered}$ | Rипито води в гцммах за добу пересічно |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 3280 | 2600 | 9190 |
|  | 4720 | 3750 | $130371 / 3$ |

Добове збпрання калу га сечі провадплось ручвпм способом у відповідншй посуд. Щоб консервуватп кал, бралп слабкий розчин формаліну, а для сечі-тимол. Нічну сечу перемшували а денною i деяку відому пропорціоиальну частпну ї брали для аналізи. Визначалп заг. азот в повітряно-сухому калі. Всі аналізп провадпли з контрольппми, і наведөні цифри є пересічні із двох визначещь.

Заг. азот визначали аа К'єльдалем, аміяк за Крюгером, Рейхом та Шіттенхельмом ${ }^{1}$ ), сечовнну за способом Фоліва на переформованнй аміяк робили поправку); гіпурову кислоту за Бреславським способом, креатинін та креатин за Фоліном колорпметричним способом.

На сіно-вівслному раціоні у коня Јо 1 сеча була світло-жовтого кольору, а в кона 치 2 червонувато-жовтого; запах сечі як у першого, так і в другого був трохи аміячний, реакція сечі невтральна. Що реакція сечі залелить від складу кормів, видно з того, цо у конеї, яких досліджували, коли годували іх сівом та вівсом, реакдія була невтральна, тоді як у коня, по його годувалп конюпинно-пирійним сіном. реакдія сечі була кисла ${ }^{2}$ ).

За Вольфом³) сеча у коней, коли годували їх сівом та солюмою, була тужною, а коли годувалн вівсом, -кислою.

Наводям порівнлльну таблицю ч. 2 збільшеннл питомої ваги та кітькости сечі у коней, що їх досліджували на сіно-вівсяному радіоні (див. таб. 2 на стор. 111).

[^16]Таӧлиияя ヶ. 2.

|  | Питома нага céri | Рсакціл сечі | Hepeciчна доGuba кі..тькість сечі в к. с | Kopma |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Кін, 入i 1 | 1.022 | нebtpantiar | 30:32.5 | Cifo syrone ta ones. |
| Kint dit 2 . | 1,036 | иевтральна | 1680 | Сіно лугове та овес. |
| Кінь № $3^{\text {\% }}$ ). | 1.040-1, 045 | кисла | 8472,5 | Сіно конюшиино-пиpifire. |

Порівиюючи питому вагу сечі при сіно-вівсяному раціоні з питомою вагою сечі коня ва конюшинно-пирійному сіпі, що коливається від 1,040 до 1,045 , можна вважати, що на сінному раціоні питома вага вища.

І.Цодо пересічних добових коливань кількости сечі, яку виділили коні, що їх досліджувалп на сіно-вівсяному раціоні, то для коня ㅊo 1 ця кількість 6 minimum, ип його вказав у своїі̆ праці проф.С.О. Іванов, а для коня ㅊo 2 така ж мала кількість добовой сечі вказана в досліді Сальковського") для коня з раціоном: 2 kilo вівса, 2 kilo сіна та 1 kilo пшенитних висівок. До деякої міри пі малі добові впділення сечі можна з'ясувати або впллвом кормів, або добовою кількістю води, що її випввають коні, або порою року (мп дослід робпли у вересні), або індшвідуальністю тварини.

В таи́лиці ч. з наведені нересічні кількості густих речовин в добовії сечі.

Tаб.ıиц.а ч. 3.

|  | Раціон | ㄱобова кі...ькість сечі | $\underset{\substack{\text { Густих реновин } \\ \text { аа добу }}}{ }$ | Густпх речовин на kilo |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Kilut Nò 1 | сено-овес | 3032.5) | 146.40 | 0.441 |
| Кіиь 슬 | сіно-овес | 1680 | 129.50 | 0.270 |
| Кінь . ${ }^{\text {( }} 3^{2}$ ) | конюшннно-ппріние сіно - | 5472.5 | -20,86 | 1.67 .4 |

Із цифр цієї таблшді можиа бачитп, що добові кількості густвх речоввн в сечі коливаються в залежності від кормів та кількости сечі, що їі виділяе кінь. Це лвище цце в свій час відзначшв Е. Вольф²), який думав, що коли частяну сіна в раціоні замінити на зерно, то кількість густвх речовин амешшується.

Це пітверджують і наші даві.
Що-до азотистих сполук, то найперше треба звернути увагу на ті добові коливання азоту в сечі, що залежать од різного складу та кількости кормів. Діяназон коливань меншвй при сіно-вівсяному радіоні аніж при ковюшпвно-пирійному.

Можна з великою оберенністю припустити, що це виділення, азоту в сечі відбувається ніби хвплями: досягнувши свого maximum'у знижується і знову наростає. Остаточно це ствердлть наші майбутні досліди.

В таблиці ч. 4 та ч. б наведено добові впділення азоту в сечі прн сіно-вісяному раціоні.

Розпллдаючи цифри таблидь ч. 4 та ч. 5, треба відзначити малу кількість азоту в добовій сечі (див. таб. 4, 5 і 6 на стор. 112).

[^17]
Табличя ィ． 4.

| ．a $\mathrm{T}^{\text {a }}$ | Llobona кi．．ıs－ кість сечі 1）куб．см | Азоту is？ в добовііі кіли，Rocti ceri | $\begin{gathered} \text { daoty в } \% \% \% \\ \text { до кі.лькоети } \\ \text { сечí } \end{gathered}$ | A30Ty <br> на кіло ваги коня B g | Bara поня в кіло |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 31／V11I 1928 p．． | 3090 | 17.1680 | 0．5\％ | 0.0517 | 3：32 |
| $1 / \mathrm{X}$ | 2975 | $\cdots 1.69 \%$ | 11，8：3 | 0．07．11 |  |
| Пересічио ． | 3032，5 | 20.8975 | （1．71） | 11.11999 | $33: 3$ |

Загал．азотсечіконл ㅊ． 2.
Табличя ¿． 5.

| дат ${ }^{\text {a }}$ | Добова кі．．七ь－ кість сечі в liyo．cm | Aaoty 1 ！ в добовіі кinlкocti сечі | Дапту в $\%_{1}^{\prime \prime}$ do हlльностн сечi | Азоту на кіло ваги коня в $g$ | Вага ноия в кіло |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 30／VIII 1928 p． | 1800 | 31．3304 | 1，71 | $0.065 \cdot 1$ | 479 |
| $31 / \mathrm{ClII}$ | 2230 | 30.91 .45 | 1.40 | $0.05 \%$ | ． |
| 1／IX | 1045 | 21.3595 | 2.04 | $0.01+6$ | － |
| －／1．－ | 1645 | 20.9549 | 1．6： | 0．0．56：3 | $\square$ |
| Пересјчно | 1680 | 27.6400 | 1.70 | 0.0 .552 | 479 |

Виділения азоту що－доби в сечіконя入o 3 при годуванні конюшиныо－ппрій－ H IIMCiHOM ${ }^{1}$ ）

Таблиияя ч． 6.

| Д a $\mathrm{T}^{\text {a }}$ | Добова кільк сечі в куб．см | Азоту в $g$ в до－ бовін кільк．сечі |
| :---: | :---: | :---: |
| 25／N1 1928 p. | 60.50 | 120.5701 |
| 26／バ1 | 8150 | 163．8000 |
| 20／VI | 10150 | 203.153 ？ |
| 29／VI | 959 | 181.3650 |
| Пересічна | 84i－． 5 | 107，292？ |

Тепер переӥдімо до розгляду аміяку в сепі конеӥ．
В таблицях ч． 7 та ч．8，що їх вміщено нижче，наведено добові виділсннл аміяку в сечі коней при сіно－вівсяному раціоні．

Амiяに в сеqi кпия 人！ 1.
Таб．пичяя ч． 7.

| Iата | $\begin{gathered} \text { Сечі } \\ \text { за добу } \end{gathered}$ | Азоту $\mathrm{NH}_{3}$ <br> в $g$ в добо－ ві用 кіль－ кості седі | $\begin{gathered} \mathrm{NH}_{3} \text { в } \mathrm{y} \\ \text { в добові/і } \\ \text { кількості } \\ \text { сечі } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { Aзoтy } \mathrm{NH}_{3} \\ & \text { на кi.тo } \\ & \text { вагп rong } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { Азоту } \mathrm{NH}_{3} \\ \text { в } \% \% \\ \text { до заг. азоту } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{NH}_{3} \\ \text { в } \% \% \\ \text { до сечі } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $3090$ | $0.1398$ | 0.1678 | 0.000121 | 0，81．1 | 0.0054 |
| $1 / \mathrm{IX}$ | $2975$ | $0.0843$ | 0.1012 | $0.00025 ;$ | $0.3+2$ | －0．003 |
| Пересічно． | 3032，5 | 0.1120 | 0．1：315 | 0.000337 | 0.578 | $0.00 \cdot 4 \cdot 4$ |

${ }^{1}$ ）Проф．К．Павловськйита С．Ерлер．Кількісий обрахуиок азотистих речовин в сечі конл，коли годувати конютпино－тиріиним сіном．
．міякв сечіконя 入о 2.
Табличл є． 8.

| －Iata | Cení 32 20бy ı ку̌́．см | lanty $\mathrm{NH}_{3}$ в $g$ а дои́о－ нili кіль－ rocti eeyi |  | $\begin{aligned} & \text { daoty } N H_{3} \\ & \text { на кimo } \\ & \text { вагн коня } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { \aотy } N H_{3} \\ \text { в } / 0 \% \\ \text { дп даг. ааиту } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} V H_{3} \\ \text { в } \% \% \\ \text { то сеп } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $30 / \mathrm{VIII} 28 \mathrm{p}$ | 1800 | 9，0816 | 0.5979 | 0.00017 | 0．260 | （, 000.5 |
| $31 / \mathrm{VIII}$ ． | 2230 | 0，1012 | 0.121 .4 | 1）．00nel | 9．307 | 0.00554 |
| 1／IX | 1045 | 0.0118 | 0.0142 | 0，onuries | $0.15 \%$ | $0,001-1$ |
| $\underline{3} / \mathrm{IX}$ | 1．64． | 0.0186 | 10，02933 |  | （）．1）6！） | 0.001 .1 |
| Пересічи． | ［68） | 0.05333 | 0.56539 | 0.00011 | 0.177 | 0．00：31 |

У таблиці п． 9 наводимо порівняльниї цифровий матеріял виді－ ленвя азоту аміяку．

Табличяя ч． 9.


Як бачимо（див．таб．т． 7 i ч．8），відсоток аміяку не пере－ вищує норми．

Перераховуючі ж азот аміяку на кіло ваги，маємо коливання в $g$ від 0，0001 до 0，0003．

У досліді Афонського з тнми самимп кормами（сіно + овес）кінь виділлв на кіло ваги 0，0002 $g$ азоту аміяку．

Коли розглянутп цифри цібї таблнці ч．9，можна сказатп，що ви－ ділення в сечі аміяку залежєпть не тількя від складу кормів，а ї від індивідуальности твариви．

В таблщцях ч． 10 та ч．11，наведені дані добовнх виділень сечо－ винп прп сіно－вівсяному кормі．

Сечовинаконяя处 1 ．
Таблиича ч． 10.

| Д ата | Сечі за доб́у в куб．см | Азоту сечо－ BHH月 Ha g 13 добовіа пільк．сечі | $\begin{gathered} \text { Сечовини } \\ \text { в } g \\ \text { за добу } \end{gathered}$ | Азоту сечи－ вини на кіло паги коня на $g$ | Aboty cero－ вини в $\%^{\circ} \%$ до заг．азоту | $\begin{gathered} \text { Сечовпни } \\ \text { в } g \\ \text { на } 100 g \\ \text { кормів } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 31／VIII 28p． | 3090 | 8.479 .1 | 18．156－4 | 0.025 | －19，3 | 0，3088 |
| 1／IX $\quad$ | 2975 | 14．5303 | 31.1384 | 0.9437 | 28.85 | 0.5087 |
| Пересітн． | 3032.5 | 11.5013 | 21.6174 | 0.0316 | 5．1．41 | 0.1157 |

[^18]3atиски．－8．

Сечовинаконя 슬．
．Taお．ıuця थ． 11.

| ilata | $\begin{gathered} \text { Сечі } \\ \text { за добу } \\ \text { пкуб. см } \end{gathered}$ | A：aту сечо－ вини на $g$ 11 побові号 кільк．сеяі | $\begin{gathered} \text { Сечовини } \\ \text { в } g \text { зобу } \end{gathered}$ | A：зоту сечо－ винй в rрам． на кіло ваги | Aзuty colio－ внни в $\% \%$ від заг．азоту | $\begin{gathered} \text { Ссчовини } \\ \text { в } g \\ \text { на } 100 \\ \text { кормін } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 30／VIII 28 p ． | 1800 | 23.4612 | 50.2773 | 0，0190 | 7.88 | 0，5915 |
| 31／JIII | 2230 | 19，7663 | 42，8592 | 0．0．112 | 6.4 .00 | 0.4993 |
| 1／IX | 1045 | 11．5014 | $2+.65 .18$ | 0.0240 | 53，86 | 0.2893 |
| 2／12 | 1645 | 15，933？ | 3 L .14 .45 | 0.0333 | 59.01 | 0.4029 |
| Пересіоиа． | 1680 | 17．6668 | 37.8592 | 0，0368 | 62.93 | 0，4．57 |

На підставі цих данпх можна сказати，що добова кількість сечо－ внни при сіно－вівсяному раціоні мала，значно більша вона при раціоні з коношпнно－пирійного сіна．

Ці коливання，залежні од різних кормів，добре видво з внжчена－ ведених коефіцієнтів Robin’a：

Відношенвя азоту сеqовнни дозаг．азоту в \％． Коeф．Robin＇a
Кінь 스 1 （сіно + овес）．．．．．．．．．．．．．． 54,41
Кінь 승 2 （сіно + овес）．．．．．．．．．．．．．．62，93
Ківь а досліду Афонського（сіно + овес）．．．．．76，00
Кінь а нашого досліду（конюшпнно－ппрійве сіно）．82，10
Азот креатиніну ${ }^{1}$ ）сечі є величина більш－менш константна，що не залежпть від кількости білка в кормах．

У таблидях ч． 12 та ч． 13 наведено виділевня що－добщ креатиніну у ковя при сіно－вівсяному раціоні．

Креатинін в сечіконя 入и 1．Таб．ицяяч． 12.

| I 9 т a | Добова кіль кість сечі в куб．см | Ааоту креа－ тиніну в до бовій кıльк． сечі на $g$ | $\begin{gathered} \text { Креатниіну } \\ \text { на } g \\ \text { за добу } \end{gathered}$ | Азоту креа－ таніну в $g$ на кіло ваги конл | $\left\lvert\, \begin{gathered} \text { Азоту } \\ \text { креатиніну } \\ \text { в } \% \% \\ \text { до } \mathbf{~ з а г . ~ а з о т у ~} \end{gathered}\right.$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 31／YIII 1928 p. | 3090 | 2.6494 | 7.1607 | 0.0079 | 1．5．43 |
| 1／LX | 2975 | 2.8008 | 7.5698 | 0，008．4 | 11.37 |
| Пересічна | 3032.5 | 2，72．51 | 7.3652 | 0，0081 | 13，40 |



| Д ата | $\begin{aligned} & \text { добива кі:ы } \\ & \text { кість сечі } \\ & \text { вк. см. } \end{aligned}$ |  | $\begin{gathered} \text { Креатиніну } \\ \text { на } g \\ \text { за добу } \end{gathered}$ | Азоту креа－ тивіну в $g$ на кіло ваги коня | Aаиту креатннizy в $\% / \sigma \%$ до ааг．азоту |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 30／VIII 1928 p. | 1800 | 3.8275 | 10.3447 | 0.0080 | 12.21 |
| $31 / \mathrm{VIII}$ | 2230 | 3.7162 | 10，0439 | $0.00{ }^{7}$ | 12.02 |
| 1／IX | 1045 | 2.2031 | 5，9544 | $0.00 \cdot 4$ | 10.31 |
| 2／IN | 1645 | 2.6178 | 7.0751 | 0.005 .4 | 9．71 |
| Псресічна | 1680 | 3，0912 | 8，3545 | 0，0064 | 11，06 |

1）А．Палладив．Исследовавия над образовапвом и впделенвем креатинина у животных．Труды Бюро по Зоотехнин， 1916 год．Bипуск 27.

Добові кількості азоту креатпніну коливаються у коня № 1 в десятих грама, а в коня № 2 в перші два дні добові коливання менші, і в ці диі виділення азоту креатиніву було більше, аніж в останві два дні.

Коли пөрерахувати пересічну добову кількість ааоту креативіну на кіло ваги коней, то для коня 入o 1 ця кількість буде 0,0081, тоді лк у коня № 2-0,0064. За Афонськпм-0,0061 (сіно + овес).

Тут цікаво відзначити порівнюючи високй $\%$ азоту креативіну до ваг. азоту: для коня № $1-13,4$, а для ковя $\grave{\text { д }} 2-11,6$ В вашому ж досліді з коноопинно-пирійним сіном $\%$ азоту креатиніву до заг. азоту пересічво був 2,82 , а азоту креатиніну на кіло вагп коня-0,0096 $g$.

Що-ж до креатину, то із цифр нижченавөдених таблиць видно, що добові вџділення креатину, перераховані на кіло ваги коней, не однакові, а саме-у коня № 1 дя кількість майжсе вдвоє більша, віж у коня № 2.

В нашому досліді з конюшинно-пирійним сіном, добова кількість азоту креатину на кіло ваги майже одвакова з кількістю, що її впділив кінь № 2.

В таблицях ч. 14 та ч. 15 наведено добові виділення креатину.

Креатин у коня № 1 .
Таб.เицяя थ. 14.

| Д a $\mathrm{T}^{\text {a }}$ | Добова кі.刀ькість сечі в куб. см | Азоту креатину в добовій кільк. сечі в $g$ | Креатнну на $g$ добовін кількості сөпі | $\begin{aligned} & \text { Ааоту креа- } \\ & \text { тнну в } g \\ & \text { на кїо } \\ & \text { вагн конл } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { Азоту } \\ \text { іреатіну } \\ \text { в } \% / \% \\ \text { до заг. азоту } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 31/VIIl 1928 p . | 3090 | 0.2805 | 0.876 | 0.00084 | 1.6:3 |
| 1/IX , | 2975 | 0.1732 | 0.5-12 | 0.00052 | 0.70 |
| Пересічна | 3032,5 | 0,2268 | 0,7089 | 0,00068 | 1,16 |

Креатин уконя 츠 2.
Таб.иич.я थ. 15.

| Дата | Добова кітькість сечі в куб. см | \зоту креатину в доGовill кітьк. сечі в $g$ | Креатину на $g$ в добовії кі:лькості сечі | Азоту креативу $\quad g$ на кіло вагн коня | Азоту <br> креатану <br> в $\%$ <br> до ааг. азот. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 30/VIII 1928p. | 1800 | 0.0668 | 0.2080 | 0.000139 | 0.213 |
| 31/VIII | $\underline{2} 30$ | $0.13: 5$ | 0.42 .4 | 0.0001283 | 0.-139 |
| 1/X ${ }^{\text {\% }}$ | 10.45 | 0.2976 | 0.9301 | 0.000621 | 0.393 |
| 2/IX - | $16+5$ | 0,2627 | $0 . \times 209$ | 0,000:-88 | $0.97 \cdot 1$ |
| Пересічва | 1680 | 0,1907 | 0,5960 | 0.000397 | 0.754 |

 вівсявий раціон), коня ${ }^{2}$ ) № 3 (конютинно-пирійний раціон) та коня Афонського ${ }^{3}$ ) (сіно-вівслвй раціон), наводвмо іхх поряд:

[^19]```
Кінь Noi 1 (сіно-вівс. рад.) . . . . . 0,0088 - 8,8 mg
    No 2 " . . . . . . . 0,00885- 6,85 „
    No 3 (копюшпнно-ппрійн. рац.) . . 0,0134-13,4 "
    Афонського (сіно-вівсянпй рац.) . . 0,0068-6,8 ..
```

Важливо відзвачити，що креатиніновиї коефіцієнт того самого ра－ ціону колпвабться для конеіі між 6，8г і 8,8 і звачно вів більший при конютивно－пирійному сіші．

У нашому досліді з годуванвям коней сіно－вівсяним кормом спо－ стережено також колпвання доб́ового виділення гіпурової гислоти， так само як і прв годуванні коней коношинно－пиріїним сіном，хоч коливання ці менші．

В таблицях ч． 16 та ч． 17 наведено виділення гіпурової кислоти що－добп．

Внділеннл ніпуровоїкислоти у коня ㅅo． 1 ．
Trioлuųূ＇є． 16.

| If a T | Добова кіль кість сечі в кyб．cм | Азоту гінур． кнстотивдо－ бовій кільк． сечі на $g$ | Гіпурової кислоти на $g$ в добовій кі．тьк．сечі | －зоту rinyp． кнслотп <br> в $g$ на кіло вагі коня | Aзoтy rinyp． <br> кислотн в $\% \%$ до заг．азоту |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 31／VIII 1928 ${ }^{\text {p }}$ ． | 3090 | 3．535．1 | 45．1531 | 0.0106 | 20.59 |
| 1／IX $\quad$ ． | 2975 | 4．623 | 61.8086 | 0.0145 | 19.60 |
| Пересічна | 3032.5 | 4.1821 | 53．180 | 0.0125 | 20.09 |

Вчділеннягіпурової кпслотйконя № 2.
Таблицяя थ． 17.

| in a T a | Добова кіль－ кість сечі в куб．см | Азоту гіаур． кпс．тоти в до－ бові前 кільк． сечі на $g$ | Vinyporoï кпслотп ва $g$ в добові品 кільк．сечі | Azoty rinyp． кнслотн в $g$ на кіло barll kolis | Ааоту rinyp． <br> кнслотп в $\% \%$ до заг．азоту |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 31／VIII 1928 p. | 230 | 7.2204 | 92．5695 | 0.0151 | 23.35 |
| 1／IX | 1045 | －1．752－1 | 60.9287 | 0.0099 | 2．9．2．1 |
| 2／IX－ | 16．15 | 5.9622 | 76.4385 | 0.012 .4 | 22.11 |
| Пересічна | 1680 | 5．9783 | 76．5．15\％ | $0.012 \cdot 1$ | 22.56 |

Аналіза наведенпх таблидь доводить，що кількість азоту гіпурової ки－ слоти，коли перерахувати $亍$ на кіло ваги коня，для обох коней однакова．

Наводимо балавс азоту в досліджуваних коней．
Њаланс азотувконя № 1．Taблиияя ч． 18.

| Дата |  |  |  |  |  |  |  | Балавс ааоту $+$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\left\lvert\, \begin{gathered} 31 / \operatorname{IIII} 28 \mathrm{p} \\ 1 / \mathrm{IX} . \end{gathered}\right.$ |  | 97.44 | 1.59 | $\begin{array}{r} 2590.90 \\ 2 \cdot 2599.2 \\ \hline 2 \end{array}$ | $\begin{aligned} & +1.20 \\ & .35 .92 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 17.17 \\ 2.463 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & 58.37 \\ & 60.55 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 39.07 \\ & 36.89 \end{aligned}$ |
| Пересічно |  | 97.4 | 1.59 | $24+1$ | 35，56 | 20.90 | 59.1 | 37，98 |

Валяис азоту в коня 츠2．
Tad．unys ч． 19.

| IL a $\mathrm{T}^{\text {a }}$ |  |  |  |  |  |  |  | Валавс a30тy $+$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 30／VIII 28 p. | $\rightarrow \infty$ | 110.39 | 1.60 | 218.1 .4 | 339．75 | 31．333 | 71，08 | 69．31 |
| $31 / \mathrm{HILI}$ | $\stackrel{1}{0}$ | ． | ．， | 3050.2 | ．18．80 | $3(1.91$ | 79.71 | 60，68 |
| J／1X | 「年 | ． | ＂ | $367.1,8$ | 58.80 | 21.35 | 80.15 | 60.24 |
| 2／IX |  | ． | ， | 29.18 .4 | 17.17 | 20.95 | 7.4 .12 | 66.27 |
| Mepeciuнa ． | 会 | $1.40,39$ | 1.60 | $30: 39.4$ | 18．（i）； | 27.6 .4 | 76.26 | 64.125 |

Потрібно відзначити qпмалі цифррп засвоювання азоту за цобу，осо－ бливо у коня ㅅo 2．Коли цо кількість засвоєного азоту у коня 츠 2 ， а саме 64,125 g перөрахувати на кіло ваги（вага 479 кіло），то одер－ жимо $0,13 \mathrm{~g}$ ．

Таке ж саме добове засвоювання ааоту було і в досліді проф．С．Іва－ нова ${ }^{1}$ ）над валахом，де максимальна кількість азоту засвоєного за день виносила 5 g ．Перерахувавши ж засвобний азот на кіло живої ваги（вага валаха $36-38$ кіло，пересічно 37 кіло），дістанемо $0,13 \mathrm{~g}$ ．

Переглядаючп аналізу сечі，зробпмо зведення виділень що－доби， шерерахованих на кіло ваги．

Коні，що над нимп ми провадили дослід，одержували що－дня вище－ зазначену кількість вівса та сіна й води досхочу：кожна зокрема на кіло ваги виділвла пересічно：

Кінь 층 1 Кінь 층

| Заг．а | зоту | 0，0629 | $g$ | 0，0600 | $g$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 якого： |  |  |  |  |  |
| Азоту | аміяку | 0，000337 | ＂ | 0，00011 |  |
|  | сечовини | 0，0346 | $\cdots$ | 0，0368 |  |
|  | креатинішу | 0.0081 | ＂ | 0，0064 | ＂ |
|  | креатвуу | 0，00068 |  | 0，000347 |  |
|  | гіпурової кислоти | 0，0125 | ＂ | 0，0124 |  |

З цвх цікавих дпфр бачимо，шо кількісні виділен я азо－ тистих складників сечі，перераховані на кіло ваги，у обох досліджуваних коней при сіно－вівсяному раціоні маӥже однакові．

## Висновки．

1．Кількість густих речовин в сечі перерахована на кіло ваги коня， коли годувати конл сіном з луків та вівсом мента，ашіж коли годувати його конюшннно－ппрійвим сіном．

2．В сечі у коней добова кількість азоту аміяку за сіно－вівсяного ре－ жиму колввабться від $0,011 \mathrm{~S}-0,1398 g(0,055-0,814 \%$ всього заг．азоту）．

3．За сіно－вівсяного раціону сечовдни в сечі коней（ $54,4-62,9 \%$ всього добового азоту）внділюється порівнююче небагато．

4．На сіно－вівсяному режимі добова кількість гіпурової кислоти у коней менша，ніж на радіоні конюшшнно－пирійному．
${ }^{1}$ ）С．А．Нванов．Об азотистом обмөне у домапиих жкивотных при различвом кормленип．Часть II．
 ціє,ит-6,85, а для коня 츠 2 -й-8,8.

Мабмо за приємниї обов’язок висловпти щпру подяку нашому високоповажному вчителеві, проф. С. О. Іванову, за вказівки та поради в роботі та високоноважному проф, В. ІІ. Усгьлнцеву за можлиивість виконати цю працю, користуючись уститкуванням лабораторії.

## Zusammenfassung.

1. Die Quantitait des Harnstuffes im Urin pro kilo des Pferdegewichts, isi weniger bei der Fütterung mit dem Wiesenheu und dem Hafer, als bei dem Kleeheu und der Quecke (Triticum repens).
2. Die tägliche Menge des Stickstoffs im Urinammoniak des Pferdes bei der Wiesenheu-und Hafer-Ration ändert sich von 0,0118-0,1398g ( $0,055-0,814 \%$ des gesamten Stickstoffgewichtst).
3. Bei der Wiesenheu und Hafer Ration der Harnstoff im Urin des Pferdes absondert sich vergleichsweise nichtviel (54,4-68,9\% des gesamt täglichen Stickstoffs).
4. Bei der Fütterung des Pferdes mit dem Wiesenheu und dem Hafer, die tägliche Menge Hyppursäure ist weniger, als bei der Ǩleeheu-und Queckenheu Ration.
5. Bei der Wiesenheu und Hafer Ration der kreatinin koefficient fur


## Ф. Баранецький.

## ГІПУРОВА КИСЛОТА В СЕЧІ КРОЛІВ ПРИ РІЗНИХ КОРМАХ.

Один з складників сечі, що вже давио звериув на себе увагу, це гіпурова кпслота. За хемічним складом це є бензоїл-глікоколь $\mathrm{C}_{6} \mathrm{H}_{5} \mathrm{CONHCH}_{2} \mathrm{COUH}$, с. т. складається з глікоколю та бензоїної кнслоти. Уперпе ї дослідив Руель (Rouelle), а винайпов в сечі коня Лібіх, через шо вона й має назву гіпурової кислоти. Характерна особливість гінурової кцслоти те, що кількість ії неоднакова і в різних впдів сільсько-господарських тварин, і в межах лкогось одного виду в залежності від характеру їжі. Так, у Herbivorae гіпуровоі кислоти аначно більше, як у Omnivorae, у яाпп гіпурової кпслоти тільки слідп; коні виділяють при певиих умовах до 100 грамів гіпурової кислотп, вівді до 30 2, а рогата худоба навіть більше 100 2, себ-то рогата худоба впділяє за добу до 10 г N в формі гіпур. кислотп. Вже це явпще заслуговує того, щоб його дослідити. Ця особливість звернула на ссбе увагу й дала привід детальніше впвчати звачіння гіпурової кислоти. Як внявнлось. неодакова кількість гіпурової кислоти в сечі Herbivorae цілком ои́умовлюється особливостлми годування цех тварпн. Herbivorae, що годуються впклюочно ростинною їжею. як це вже доведено, вводять у свій організм з харчами ї бөнзойне лдро, яке викликає в оргавізмі свнтезу гіпурової кислоти. Бешзойне ядро може утворитнсь і в самому організмі з аміно-груп ароматичного ряду: серину, ренілаланіну, але ня кількість везначна. у всякому разі тварини Omnivorae, що годуються в більшості їжею тваринного походження, мають в сечі чезначну кількість гішуровоі кпслоти, і тільки рослинна їжа збільшуе ї виділешня. Це питання остільки вжке не викликая сумніву, що вімецькі вчөні 'I'h. Pfeifer. C. Bloch та R. Riecke ще в 1903 році поставцлі досліди про практпчне розвязания пптания, які саме рослини внослть в організм тваринг бензойне ядро.

Раніше звитайно паспвиська цінували за налвність на них рослин з сем. Papilionaceae та Gramineae, але в останніи час яеякі швайцарські вчені с'гали цінувати пасовиська за паявністю рослии з сем. Сотроsitae. Цілком правильно можяа припустити, що особливість сотанічного складу рослинности відбпвається на складниках сечі тварєни. Чсрез це перед пашими дослідними установами сталя питання про визначепня семейств, родів та впдів нашої рослинностн, що так чп пиак вплювають на утворення гіпурової кислоти.

3 пропозпиії проф. С. О. Іванова я досліджував єкладники сечі у кролів, як представншків Herbivorae, на різних кормах і головну уваг.у зверпув на досліджения гіпурової кнслоти. Досліджуючи процес виміни у сільсько-господарськпх твариш, треба головну увагу звертати на сечу, лк на остаточнпй продукт пієї виміни. I от тут, головнпм чпном, нас інтересуб лкк загальний N , так і його складники. Азот сеті складається з $N$ пезаспоєного харчу та продуктів розпаду

тканин організм, як наслідок їх функції. В оільності N цієї частнии сечі є число постійне. Непостійне число пс перна частина сечі з нозасвоєного корму. Головныиі складиики сечі це сечовина, амонілк, пурини, гіпурова кнслота, креатин та креатннін. З них креатинін, треба гадати, є остаточниї продукт розпаду мяясисвої білковнии і не залежить від кількости азоту екзогенної білковпии: сечовииа та амоніяк є продукт розпаду аміно-кислот, а ссчова кнслота є остаточннй иродукт обміну нуклеопротшдів і є одии із дериватів пуринів.

На гіпуровії кнслоті в ції статті я докладніне маю спинитнел, а про решту складників є окреме повідомлепнл проф. К. 【анловського та С. Ерлера. Експериментальні дослідження Magnus’a Levy, Bunge, Neuber'g'a та нпзка пнишх довелп, но більша частива гіпурової кислоти може утвиритпсь, коли вводити тварині рег оз бенвоӥну кислоту. Taю Magnus Levy, даючи баранові в певниї період від 20-50 г бепзойно-кислого натру, дослідпв, що організм, шоб обезшкодити бепзойну кпслоту, витрачав на сполуку ї не тільки глікоколь. а навіть углеводап-глюкуронову кнслоту. До $30 \%$ бензойної кнслоти Magnus Levy знайшов у вигляді бензойно-глюпуронової кпслоті $\mathrm{C}_{6} \mathrm{H}_{10} \mathrm{O}_{7}+\mathrm{C}_{6} \mathrm{H}_{5} \mathrm{COOH}-\mathrm{H}_{2}$ (). Для того, цоб з’лсуватп, оскільки важлнва для організму гіпурова кнслота, Magnus Levy поставив таке питтания: чи може в організмі утворптись наново амінокпслота, чи в організмі бувають тільки ті аміно-кнслоти, цо входять в склад білковини корму. Для певної кількости речоввн, як тпрознн, февілаланін, може бути позитивна відповідь. За хемічним складом ці аміно-кислотв стоять так блпзько, що перехід одної амінокислоти в другу цілком припустимшіі. E. Abderhalden та P. Rona, годуючи собаку остаточнимп продуктами розпаду казсїну, після авалізп тканнн організму не знаходили в них всіх аміно-кислот, що їх було введено в організм тваривғ, і шавпаки, знаходили там такі амінокпслоти (глікоко́ль), що їх не вводили в організм собаки. Magnus Levу доводить „новоутворення" глікоколю пншим способ́ом. A саме: кількість глікоколю для певного ряду азотових сполук не перебільшує $4 \%$. Глікоколь має $18.7 \% \mathrm{~N}$, а значить на 100 частин білговини N глікоколю $=\frac{100.18 \cdot 7.4}{16.00}=4,7 \%$ і коли відношешвя N гіпурової кислоти до N сечі буде більше, то це вказує на „новоутворення" глікоколю в організмі. Щоб довести це, Magnus Levy ${ }^{1}$ ) провів 2 досліди з кролями та баранами. Кролів він годував сметаною, а баранів сметаною та сіном, а також 3 диі трпмав баравів у голоді. Дані досліду остільки переконують, що я іхх наводжу цілком (див. таб. на стор. 121):

Як видно з таблиці, відношення $N$ гіпурової кнслотп до загального К сечі досягає аж $28 \%$ і не менш лк $9,5 \%$. Ясно, що тут мп маємо "новоутворення" глікоколю не тільки з иншихаміно-сполук, а навіть і білковинп тканин організму. Коли першвй кроль важпв 1500 2, то за розрахунком Abderhalden'а він міг матв в своєму організмі maximum 200 г білковини при 6.6 г глікоколю в той час, як кроль виділив глікоколю значно більше. Таким чниом, ми маємо підтверджешня переходу одног груши білковини в другу через шкідлпвпй вплив на організм бензойної кнслоти.

Авалогічні спостережсння зробив Neuberg над людиною (1923 p.). Він, вводячи per os бензойво-кислого натру, поряд з збільшеною кількістю сечі, знайшов також речовину, що давала реакції, характерні
${ }^{1}$ ) Biochemische Zeitschrift VI. S. 536. A. Magnus Levy- „Über die Neubildung non Glykokol".


длл бензойно-глююуронової кцслоти, але вільної бензойної кислотп в сечі нв було.

Підводячи підсумки оглядові літератури, можпа з певністю сказати, но дослідження складників сечі, а зокрема гіпурової кислоти, має важливе значіпня. Мп тут маємо, а одного боку, можливість поступового отрувннл оргаиізму бензойною кислотою, цо може бути зацесена з їжею, а з лругого боку, орьанізм, захицдюпись від шкідлпвого впливу бензойної кислоті, мобілізуе, для цього но тільки глікоколь корму, але також нниі складнинп білковини і навіть углеводан - Глюкуронову кпслоту. Недавиі спостереження l3okony довелп, цо бензойна кнслота навіть негатпвно впливає нд ріст рослинш.

Наші спостереження провадєлися так. Для досліду було ваято два кролі № 1 та ㅅo 2 і поставлені спочатку на звичайне сіно, що в більпості складалось з солодких трав Роа ІЦоб дослідитп різні трави на впділення гіпурової кпслоти. на навчально-зразковому полі Кийвського С. Г. Іиституту, „Грушках", було висіяно в чистому внгляді: Visia sativa, Helianthus anuus, Dactylis gromerata, Lolium perenne та Phleum pratense. ' 3 нил не викорпстана тількп Phleum pratense через запізнений висів.

Методикадослиду. В час дослідів та мж ними кролі сшділп в металевих клітках, прпстосованих до збору окремо сечі та окремо pheces'у. Перед дослідом та після тваршн важшлося. [Іідготовчпй період продовжувався 6 днів, а дослідниї неріод тягся 8-12 днів залежно від кіиькости збираної сечі. Сечу зо́иралося щоденно о 9 год. ранку за добу. Щоб запобігти розкладу сеті від бактеріӥ, її консервано декількома краплямп формальдегіду. Після фільтраціі через гігроскопічну вату або папір визначалась питома вага сечі за допомогою урометра. Сеча переховувалася в скляних слоїках з прщпасованими затичкамп. Коли добової кількости сечі невпстачало для всіх визначень її складвпків, то тоді змішувалось сечу з декількох двів. В сечі визнычались такі складвнки: загальний $N$ за K’јedal'ем, амоніяк ва Крюгером, сечовнна $\mathrm{CO}<{\underset{\sim \mathrm{NH}_{2}}{ }}_{\mathrm{NH}_{2}}^{\text {за Фоліном та Вородіном, креа- }}$ тинін за Фоліним калориметричнпм способом. Центр уваги скупчено було на визначенні гіпурової кислотп. Коли через об́єктпвні умови нө можна було впзначити всіх складииків. то, лк мінімум, вцзначалося тільки гіпурову кислоту та загальниї N сечі.

Впзначенвя гіпу рової кислоти ировадилось за методом Бреславсекоі Агрономічної Лабораторії, якого запровадив у нас проф. С. 0. Іванов. Цей метод ґ’рунтубться на визначенні кількости бензойної кпслоти сполученої а глікоколем.

Оскільки до цього часу не запропоновано ще сталого методу визначати гіпурову кчслоту, а инколи навіть пропонують такі методп, що дають явно неправдиві результатн, я дозволю собі спинитвсь на огляді сучасвої методикк що-до цього пптання. Вєі метиди визначення гіпурової кислоти в сечі поділяються на визначення або загальної кількости бенаойної кислоти, або N гіпурової кислоти. Як перший, так і другиї метод мають свої незручності. А саме: внзначаючи гіпурову кислоту методом ввзначения загальної кількости бензойної квслоти, мп можемо мати трохи гбільшену кількість гіпурової кислоти. бо бувають випадки, що в сечі з'являється ї вільна бензойна кислота; метод же визначення за N не може датп певности, що ми точно знаємо, скільки виділилось бензойвої кислоти в сечі. Комбінація цих двох методів усовує ці незручності в ненормальних випадках, а за нормального стану організму можна користуватись лише

першим методом, бо, як досліджешо, при нормальному стані організму вілынї бензойної кислоти в сечі бунав дуже мало.

Один з методів впзначання гіпурової кислоти за загальною кількістю бенәіїної кислоти це метол Фоліна ${ }^{1}$ ), що 'рунтується па роз- $^{\text {² }}$ кладі гіпурової кислотя міцною HN$)_{3}$ та впмиваниям ї хлороформом. Цей метод, крім значної дорожночі, має ті незручності, що внмагає; переведення операціч з хлороформом в витяжній шах»і з сильною тягою.

Другий метод-впзначення гіпурової кислоти базується на екстрагуванню їі оптовим етером. Цей метод подае проф̆. Словцов, але без поправки нпм користуватись ве можна. Як виявилося з новіших дослідів, щоб одержатц шравдввс чпсло гідурової кислоти, треба зробити поправку на сечовину, що ї захвачує етер разом з гіпуровоюо кнслотою, чого не робить проф. Словцов, та крім цього, він не дає числа етеру, потрібного для екстрагуванна, пцо безумовно впливає на точність авалізи. Цеї метод вдосконалили Schnapper та E. Liquer ${ }^{2}$ ). За цим методом провадять визначсння гіпурової кислоти так: 50 куб. сля сечі влпвають в подільну ліїку; щоб не утворилася емульсія, додають 12,5 а NaCl та пцоб перевести гінурати в гіпурову кпслоту, додають 0.3 куб. см. $38 \% \mathrm{HCl}$. До цієї рідини приливають јо куб. сл оцтового етеру й протягом хвнлини енергійно збовтують. Після поділу рідини на 2 шари, етер декантують, а другу частину рідини знову переливають в лійку, змішують з 50 куб. ся свіжого етеру і знову збовтують. Цю операцію проробляють 6 разів. Усь пість порцій (біля 300 куб. сля) оцтового етеру, зібрані в другу лійку, промивають 75 куб. сля води, щоб вимити сечовину. У водлвому розчині, як він відстоїться в лійці, залишається, крім сечовини, ще трохи гіпурової кислотп, а тому, щоб ї ввмити, водявий розчпн після цієї операції промивають 75 куб. сл етеру та екстракт доливають до попередвіх 300 куб. см. Після цього весь екстракт вппаровують ва водявії бані, а залишок розчиняють в $о о$ куб. сля. стеру аби алкоголю, з якого набирають двічі по 20 куб. сл та один раз 10 куб. сл розчуну, щоб спалитı в колбах К'јеdal'л. У звязку з тим, шо після цього залншається ще троли сечовини, що могла б впливути на наслідки аналізп, то перед спалюванням, сечовину руйнють бромовим лугом. додаючи до кожної колбџ, що має. 20 куб. сл розчину, по 10 куб. сл бромового лугу; третю колбу спалюють без бромового лугу. При титруванню та уловлюванно N вживатл ${ }^{n} / 50$ розчшну $\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4}$ та NaOH ; індикатор.метил рот. Ось приклац обчпслення кількости гіпурової кпслотв. На. титрування перегону колб, що мали по 20 куб. сли розчнну та 10 куб. сл бромового лугу, пішло 4.40 та 4.30 куб. сли "/бо лугу, а на титрування колб, що мала 10 куб. сл розчину без бромового лугу пішло 5.30 куб. сл $» \overline{\text { о }}$ лугу. Відрахувавщи 0.5 куб. см (сліпа аналіза), знаходять, що в цьому випадку рідпна має ще трохи N сечовини відповідно $10-4,40-0,5=5,10$ або 5.20 куб. сли $n / 50 л у$ гу (пересічно 5.15 куб. ся) (A).

N 10 куб. см рідмни відповідає $10-0,5-5,30=4,20$ куб. см лугу ( $B$ ). 50 куб. сл алкоголю, де ми розчннилн екстраговану гіпурову кпслоту, має ще сечовину, лку звідти не вимила вода (колба $B$ має в цілому (сечовина - гіпурова кпслота)

$$
5.4,20 \cdot 0,28=5,88 \mathrm{mmg} \mathrm{~N}_{2} .
$$

Знищщвши сеqовнну, 50 куб. сля алкоголю утримують ще N , відповідно до пересічних колб $A 2,5.5,15.0 .28=3.61 \mathrm{mmg} \mathrm{N}_{2}$. N сечо-

[^20]вини цорівнює $5,89-3.61=2,27 \mathrm{mmg} N_{2} .7{ }^{0} \%$ цієї кількости все такп залппається не зруйнована, так по в алкогольному розчпиі залишається сечовини відповідно: $2 / 5 \cdot 7 / 100 \frac{2.27}{0.28}=0.23 \kappa у б . с л ~ n / 50$ лугऍ, а 50 куб. ся сечі мають гіпурової кпслоти: 2,5. 1,92.0,28.12, $78=$
 відповідно 5,15 - 0,$23 ; ~ 0,2$ - - це кількість куб. сл N , що відповідає 1 куб. сля " $50 \mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4} ; 12,78=$ кільгість N в гіпуровій кпслоті.

Визначнюти гіпурову кпслоту за цим методом, мп одержали 0,2409 г, а за Бреславським - 0.2576 2.

Ві всіх мстодів визначення гіпур. кислоти це пайпевніппй, але вів, крім дорожнечі, має ті незручності, що вимагає трп K'jedal’i i потреба в завжци свіжому бромовому лугові обмежує часте вживання цього методу. Чсрез пі причини я зуппиивсл на зручнішому - Бреславському. Гоправка на tо та розчпнність робить иого цілком придатнимим до наших умов.

Наступва таблпця вказує на зміни в сечі під час годівлі кролів сіном, буряком та вівсом при нашшх дослідах.

|  | 1 nep | ріод | II пер | ріод | ill nepi | iod |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Кро.7ь | Кроль小 2 | Кроли <br> … 1 | Кроль <br> 층 2 | $\begin{gathered} \text { Кроль } \\ 1 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Кроль } \\ \vdots 22 \end{gathered}$ | Прим. |
| Пересічна кількість сечі на добу в $\mathrm{cm}^{3}$ Питомова вага за урометром . | 169 | 127 | 270 | 65 | 9.4 | 23 |  |
|  | 1,011-15 | 1,006-23 |  | 1,021-51 | 1.010-1,022 | - |  |
| Гіпуровоїк-ти: <br> - в $100 \mathrm{~cm}^{3}$ сечі <br> , аа добу. | 0.3840 | 0.5573 | 0.2636 | 1.110 | 0.358-1 | 1.2249; |  |
|  | 0.6189 | 0.7076 | 0.711) | 0,7221 | 0,3378 | 0.2817 |  |
| Nгіпуров. к-тив: <br> - $100 \mathrm{~cm}^{3}$ сечі <br> n за добу <br> " \% до әагальноги N сеяі . | 0.030 | 0.0412 | 0.020G | 0.0868 | 0.0280 | 0.0954 |  |
|  | 0.0507 | 0.05222 | 0.0556 | 0,056. | 0,026:3 | 0.02201 |  |
|  | 7.0 | 6.6 | 8.0 | 12.3 | 6.8 | 8.5 |  |
| N сеqовити: |  |  |  |  |  |  | Без |
| n $\quad$ b $100 \mathrm{~cm}^{3}$ ceqi | 0.328:3 | 0.4559 | 0.2514 | 0.5651 | 0.3757 | 0.9891 |  |
| - $\begin{gathered}\text { \% до до загального } \\ \text { ceчi }\end{gathered}$ | 79.1 | 80.9 | 8s.4 | 79.6 | 92.1 | 86.4 |  |
| Nкреатинimy: |  |  |  |  |  |  | ки на |
| - в $100 \mathrm{~cm}^{3}$ cөqi | 0.0204 | 0.0089 | 0.0106 | 0.010 | 0.0121 | 0.070 | ніяку |
| * \% до загального |  |  | 3.9 | 5.7 | 5,1 | . 3 |  |
| N амоніяку: |  |  |  |  |  |  |  |
| ${ }^{\text {n }} 100 \mathrm{~cm}^{\mathbf{3}}$ ceqi | - | 0.0448 | 0.010 | - | - | - |  |
| $\pi$ \% до загального |  |  |  |  |  |  |  |
| N сечі. | - | 7.0 | 1.1 | , - | - | - |  |
| Вагатварпвп: |  |  |  |  |  |  |  |
| $n$ персд дослідом | 1690 | 2-1301 | 1355 | 2230 | 1592 | 2252 |  |
| . після досліду | 135.5 | 2.236 | 1645 | 21.12 | 1730 | 2360 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 rp. | 96 гр. | 38 rp \% | 96 rp. | 78 гр. | 96 |  |
|  |  |  | 200 rp. | 200 гр. | 50 гр. | 50 |  |
| Aзоту n cey |  |  |  |  |  |  |  |
| , в $100 \mathrm{~cm}^{3}$ | 0.4280 | 0.62-12 | 0.2845 | 0.7098 | 0,1079 | 1.1327 |  |
| " за добу | 0.722:3 | 0.729 | 0,6881 | 0.4614 | 0,3634.4 | 0.26:2 |  |

Коли взятч на увагу, що в 1 l та III періоді сечовину визначалося за Бородіном, а це цає ббільшену кількість N, то можжа думатп, ццо кількість сечовпнп була більш-менш постійна. N креатиніну має тенденції цо збільшешня при комбінації кормів, лкцд тут не впливати инњі, не враховані факторп. Цо-ж до гіпурової кислоти, то її кількість залежить від характеру корму. Комбінадія сіна + бурак внкликає збільшешня гінурової кислоти, а комяінадія буряк + овес у III пеперіоді, навнаки, - навіть прпгпічує цей процес супроти першнх 2-х періодів.

Коли ми зробимо розрахунок для 100 г корму, то побачнмо, що сіно дає наӥбільшс гіпурової кислоти: кроль № 1-0.8319, а № 20.7266 ; бурлк в комбіпації з сіном дає, відрахувавши певну кількість на сіно, всього 0.031 б 2 у кроля 츠 1 та 0.0072 у кроля № 2 . Що-жк до вівса, то він навіть зменшує виділення гіпурової кислоти, бо при комбінації вівса з сіном кількість гіпурової кислоти пе тількв не збільшується, а навіть зменшується в порівнанші до пайки з самого сіна.

Щоб з'ясувати, як впливають на виділення гіпурової кислоти бур’янп, що часто зустрічаються по луках та на полі, а саме-ромашка (Matricaria) та хвощі (Equistenum)-тих самих кролів було переведено на ці корма. Хвощі та ромашка давались у квітах та листі по 150 г на добу. Побувши в підготовчий період на кожному з зазна чених харчів, кролі під час досліпу геть чисто поїдалл корм. Ачалізуючп сечу, виявпли, що хвощ давав лише сліди гіпурової кислоти. а ромашка у кроля $\lambda \frac{10}{} 1-0.0735$ а а на добу, ав кроля $\searrow 2-0.05849$ а (див. таблицю).


Вага кровів ири годівті романкою збільнилась у № 1 на 40 г, а в № 2 на 50 г: при годівлі хвоием тількикр. N. 1 зменпиує вагу на 10 , а вага кролл 久i 2 залинилась без змін. Під час годівлі кролів різнпми травами виявиятсь, що раӥграе га впка не впливають на виділення гіпурової кпслоти, що підтвердлує досліди Бреславської Агрономічної , 'абораторії, яка годувала вььaхів бобковимы. Наведена на ст. 125 таблиця пиказує, sк змінялася кількість гіпурової кислоти, коли годували кролів згаданими кормами

Th. Pfeifer, Riecke тa Bloch, спостеріганон баранів, приїнли до висновку, що клітковина збільшуб виділення гіпурової кислоти, але клітковина бобових не має цієї властивости. Сіно лугове абільнує виділенил гіпурової кислоти, а сіно з конюшини, навпаки, пригнічує цеї процес. ІІрофесор С. О. Іванов підтвердив досліди Бреславських дослідинків що-до конюшшни. а при згодопуванню валахові инших кормів впявилось, цю зернові продукти не сприяють виділенню гіпуроввї кислотп. Багато виділяється її при згодовуванню сіна, вівсяної соломи та льонової макухл-3 1,1 до 1,ј гіпурової кислоти на 100 а спожитого корму.

## Висновки.

3 переведенпх дослідів над впділенням гіпурової кпслоти при різних кормах можна зробитп такиї впсновок: тварини Herbivorae на зміну корму реагують в тій або пншій мірі зміною в кількісному складі складників сечі взагалі, особливо на гіпурову кислоту. Найкраще вплпває на виділення гупірової кислоти лугове сіно з солодких трав та комбінація їого з буряком. Овес змениує кількість гіпур. кислоти при комбінації його з сіном. Поширені на луках та полі бур'яни: ромашка та хвощ тежі не спрпяють цьому процесові. З бобовихвпка, а з Gramineae-райграс теж ве дають гіпурової кпслоти, тоді, як їжа а Gramineae, навпаки, підвпщує виділення гіпурової кєслоти. 3 Compositae-совяшник стоїть на другому місці після сіна, а їжа з Gramineae- на третьому.

## Література.

Проф. С. А. Ив анов.-Об азотистом обмене у домашних животных.
Проф. А. В. Паладин.-Учебник физнологической химии.
Проф. Е. Аблергальден.- Фпзнологическая химшя.
С.товцов. - Анализ мочп.

Fridman und Tachau.-Die Hippursäure, Biochemische Zeitschrift B. 35. 88. 1911 p.

Schnapper und Liquer.-Bestimmung der Hippursäure im Harn. Bioch. Z. B. $145 \frac{1}{2}$. S. 32.

Neuberg. - Der Stoffwechsel der Benzoesäuren im menschlichen Organismus. Biochem. Zeitschr. B. $145^{3} / 4$, S. 49.

Th. Bonkony. - Wasserkulturen mit Benzoesäuren Zusatz. Biochem. Zeitschr. B. $145^{3} / 4$, S. $30 t$.
I. Schnapper, A. Grünbaum, I Neuberg. - Über die Hippursäure Synthese in der überlebenden Niere.von verschiedenen Tiergattungen auch von Menschen. Bioch. Zeitschr. B. $145^{\frac{1}{2} / 2}$, S. 40.

Baumann. - Die aromatische Verbindungen in die Harn. Zeitschrift fur physiologisches Chemie, X, S. 128.

Solomon.- Über den Ort der Hippursäurenbildung beim Pflanzenfressern. Zeitschr. für physiol. Chemie, III, S. 365.

Schröder. Bildung der Hippursäure im Organismus des Schafes. Zeitshr. für physiol. Chemie, III, S. 3?3.

Über die Auftreten ciner Benzocsäure-Gilukuronsäureverbindungr im Hammelharn nach Benzoesïure-Futterung, Biochemische Zeitschr. B. 6, S. 502.
E. Abderhalden. - Physiologisches Praktikum.

## Die Hippursäure im Harn der Kaninchen.

Die Hippursiture ist cine Verbindung der Benzorsiaure mit der Aminosäure - Glykokol. In den Tierkörper kommt sie aus einigen Pflanzen, dank dem Benzoekern. Im Tierkörper bildet sie sich gleichfalls aus Eiweisszerfallsprodukten und zwar aus aromatischen Aminosäureverbindungen. Um zu erfahren, mit welchen Pflanzen in den T'ierkörper das Benzoekern kommt, wurde ein Versuch mit Kaninchen gemacht und es ergab sich Folgendes: das Wiesenheu, welches vorwiegend aus siissen Pilarızen hestand, ergab mit Zusatz von Rüben die Iippursäure am meisten. Nach dieser Reihefolge bildet sich die Hippursä̈ure aus folgenden Pflanzen entsprechend weniger: 1) nur das Wiesenheu 2) das Wiesenheu mit Hafer (Körner) und 3) die Blätter Helianthus annus, ebenfalls 4) Dacthylus glomerata dasselbe Quantum. Aus Papilionaceae-Vicia sativum und aus Gramineae-Lolinm perenne bildet sich keine Hipplırsabure oder nur Spuren derselben.

## М. Гудим-Левкович.

## дО ПИТАННЯ ПРО ДИНАМІКУ МОРФОЛОГІЇ КРОВИ КОРІВ 3А РІЗНОї гОДІвлІ Їх.

Наука про екстер'єр сіл.-госп. тварип в прадях останнього часу, особливо в працях дослідииків американської школи (Gowen та инші), зазнала доспть суворої крптпкп, і виникає потреба переглянутп та перевіритв деякі основні положення цієї наукп.

В звязку з цпм все більшого інтересу та значіння набувають роботи що-до вивчення, так званого, інтер'єру тварин, себ-то вивчевня будови та фувкціональної діяльностп окремих внутрінніх органів, щоб з'ясувати їхній. вааємний звязок та вплив їх на виявлення госпо-дарчо-кориснпх властивостей тварини.

Основними факторамп, що звязують роботу частин організму в єдшне гармонічне ціле і що 6 регуляторами всіх життьовпх процесів, на думку Th. Böttger'a ${ }^{1}$, є: нервова спстема, внутрішня секреція та кров. Вивчаючп ці елементи, ми можемо глпбше збагнути саму суть та приэини, що обумовлюють ті чп инші констнтуціональні властивості тварнни та їі придатність до певного впду продукціӥностп.

Працюючп протягом останніх років над розробленням питань, що звяеані з останнім із згяданих факторів, з фактором крови, ми перевели влітку 1927 року невеличке спостереження ццо-до впливу різних кормоввх раціонів на морфологічний склад кровш.

Для цього ми скорпсталнся 3 пропознції керівника науково-дослідчої катедри скотарства, проф. В. II. Устьяндева, взяти, як матеріял для дослідження, трьох корів навчальної фармп КСГГ, з якими проф̆. Устьлнцев якраа провадив широкі досліди над виміного міверальніх речоввн.

Коротка характеристика дослідлуванпх тварин наведена в та блиці ч. 1.

Характеристикатварин, що булинадосліді.
Таблицяя थ. 1.

| Корови | Paca | Дата на родл. | Телплась | Парування | Річпа продукційність |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | Молоко кว | $\begin{gathered} \% \\ \text { жнру. } \end{gathered}$ |
| А.тьфа | Голандська | 1. VIll. 24 | 23. IV. 27 | 25. VIll. 27 | 3606 | 4.27 |
| Соика. | ІІвипька | 18. II 23 | 1. II. 27 | 31. 1II. 27 | 4056 | 3,80 |
| Марта. | Мет.-Голан. | 10. Ir. 21 | 20. r. 27 | 9. VIII. 27 | 3825 | 3.64 |

1) Th. Böttiger. Konatitution und rotes Blutbild. Zeitachr. f. Tierzüchtung. 1926. B. $\mathrm{rII}, \mathrm{H} .1$.

Досліди проваджено за методою періодів，при чому в $]$ та 11 пе－ рісцах тваринн діставалп сухий корм：8－8 ка сіна та сухі понцент－ ровані корми．а в II періолі основнпм кормом в раціонах була свіжо－ скошена впко－вівсяна мішанка，яку доповновали незначною кількістю паїдних кормів，потрібннх，цоб зберегти загальпу продуктинну вар－ тість добових раціонів（за крохм．еквівал．）．Даванку сіна припп－ нялось зовсім．

Отжөж характер годівлі в різні періоди був остільки відмівнпй， що нам здавалось за можливе виявити ті зміни в складі крови тварин， які могли статись в звязку з годівлею сухпм та зеленнм кормами．

Кормовіраціонитапродукційпістл корівпо періодах．

Табличяя थ． 2.

| Коровн |  | Трввалість періодів | Кормовий раціон （в кілограмах） |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | \＃ O O O O |  | 을 |  | $\begin{gathered} \text { 菏 } \\ \text { 关 } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 弟总 } \\ \end{gathered}$ |  |  |  |
| Альфа | I | 18． V | ${ }^{6}$ | 5，5 | 3，0 | 1.0 |  | 7.01 | 19.07 |
|  | II | 20．VI－11．VII | － | 1，5 | 2，75 | 1.0 | 49.0 | 7.14 | 16.95 |
|  | III | 15．VII－30．V＇ll | 6 | 5.5 | 3，0 | 1，0 |  | 7.94 |  |
| Cofira |  | 18． V －${ }_{\text {1 }}$ | 8 | 5.0 | 2.5 | － | － | 6，10 | 15，67 |
|  | II | 11．Vi－26．VI | 8 | 2.5 | 0.5 | － | 62.0 | 6.15 | 13，33 |
|  |  | 5．VII－20．VII | 8 | 5.0 | 2.5 |  |  | 6，10 | 13，19 |
| Марта | II | 11．VI－26．VI | － |  | － | 3.0 | 30，0 | 7，08 | 18.71 |
|  | 111 | 5．VII－20．VlI | 8 | 7，5 | － | 2.0 | －－ | 7．15 | 15.54 |

Як видно з таблиці，норматьно по вєіх неріодах пройшла тільки одна корова „Сойка＂．Корова „Альфа＂，що тимчасово захворіла， ІІ період розпочала лише після досить довгої перервп，коля вона цілком видужала．

Замість „Альфи＂на 11 період，разом із „Сойкою＂，було поставлено корову „Марту＂，яка перед тпм діставала сухиї корм．

171 періоц проходив одночасно у „Сойкп＂та „Мартп＂，що－ж до „Альфи＂，то хоч її й було переведено на сухий корм III періоду， проте обліку жінерального балансу у неї не провадилось．

Наші спостереження над станом крови досліджуваншх тварин про－ вадились за таким нланом．

Прлби крови бралось у другій половяні кожного дослідного пе－ ріоду，в 11 год．дня，сео̄－то перед денною годівлею тварин．Укол，щоб узяти кров，робввся у вушну вену голкою Франка，вистригши по－ передньо волосся та продезннфікувавпи вухо спиртом та етером ${ }^{1}$ ）．

Кров，оскільки можна швидко，використовувалась для наповненвя меланжерів，шоб кількісно визначпти еритроцити，лейкоцити та ге－ моглобін，і за допомогою піпеткџ наповнювались нею пробівки для визначення реаистентности，а також наносилось $3-4$ мазкє крови ша предметові скелка ${ }^{2}$ ）．

[^21]Загискл．—о．

Весь матерілл негайно доставляли до мабораторії. (3 хвилини ходи від фарми), де відразу ж роєили підрахунок червонокрівців та білокрівців в камсрах, а також визначали резистентність та гемоглобін. Мазки фарбувались (за May-Grünwald'on) пізніше, проте не пзніне 5 днів після того, як брали пробп.

Зібраннй такпм чином матерілл доаволяв нам дослідити ось що: 1. Кількість гемоглобіну.
2. " ерптроцитів в 1 мм крови.
3. $n$ лейкоцитів в 1 млs кровн.
4. Редистентність кровв.
5. Лейкоцитарну формулу, а доповнениям диференціяльного підрахунку вейтрофілів за Arneth'ом.

Підрахунок еритроиштів провадили в камері Thoma-Zeiss'a. Камеру наповнювали двічі і при кожнім наповвенні підраховували 10 середиіх квадратів (або 160 малих).

Лейкоцити рахували в камері Bürker'a. Іідраховувалось 4 камери по 96 середніх квадратів (разом 384 квадр.).

Гемоглобін досліджували гемоглобінометром Fleischl-Mischer'a.
Резистентність визначали, додаючи по одній краплині крови до серіі пробівок з 2 сля фізіологічного розчину різної концентрації (від $0,30 \%$ до $0,80 \%$ ) з інтервалами в $0,04 \%$. Перед визначеннлм пробівки центрофугували протягом 2 -х хвилпн прп 2000 зворотів.

Лейкоцитарна формула складалась за гемограмою Schilling'а1). В кожнім препараті підрахчвувалось 200 клітвн білої крови за $4-x$ пільнпм методом Meandr'a.

Цифри леӥкоцитарної формули, що їх ваведено нпжче, 6 пересічні з підрахунків 2-3 препаратів.

Обqислюючп нейтрофіли за Arneth'ом, підраховували 100 клітин в кожнім препараті, при чому до групи сегментовавих віднесено тільки тих нейтрофілів, сегменти лких яскраво відбито й які з’єдвано, між собою лише ниткуватоп перемичкою, товщину якої важко охопити оком.

Результати дослідів наведено в таблииях 3,4 і 5 (стор. 131, 132, 133).
Розглядаючи пересічні дані по періодах що-до кількости гемоглобіну, еритроцитів та лейкоцитів, можна було б висловитись за. певпе збільшенвя всіх згаданих елементів на трав’яному кормі, але значні колпвання, що спостерігаються в окремнх визначеннях, які на багато разів перебільшують відміни по періодах, робллть такі висновкп досить проблематичншми.

Особливо різквх коливань по окремпх днях зазнапоть дифри що-до лейкоцитів. У деякпх випадках вони безперечно вказують на лейкодитоз, причива якого, на жаль, не завжди очевидва. Так, напр., в II періоді у „Сойки". при нормі в $6,0-6,5$ тисяч леїкоцитів, спостерігається раптове піднесення до 9,5 і вавіть до 12,0 тпслч (аа 22 та 23 червня), а потім того поступове падінвя ва $8,4-7,0$ і лише $9-12$ липня на 6,4-6,1 тисяч.

Аналогічввй, досить раптовий стрибок угору що-до лейкоцитів маємо і в „Альфи" в інтервалі поміж Iта II періодами, що напевне обумовлюється аагальним хворобливим станом тварини, в звязку з яким „Альфу" було тимчасово звято з досліду.

З безсумнівністю можна відмітити відносву сталість що-до еритродитів, коливання лких по окремих днях далеко менпі, аніж коливання лейкоцитів.

[^22]

| $=$$=$$=$ | $1 \leqslant$ | 111 |  | I | $1-111$ |  | 11： |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{aligned} & \mathrm{C} \\ & \mathrm{H} \end{aligned} \equiv 0$ |  |  | 1 | ッーワいの |  | 1－－ |  |
|  |  | 12.00 |  | $\cdots$ | ーかついて |  | $1.3-7$ |  |
|  | $\stackrel{\sim}{\circ} \mathrm{O}$ | \％ |  | 2 |  |  | ำローマ |  |
|  | ו－ |  |  | $\stackrel{\%}{\circ}$ |  |  |  |  |
|  | $\underbrace{=}_{0}$ | がッ |  | $\because$ |  |  |  |  |
|  |  | 1－1 |  | － | 11111 | ！ | 11 i |  |
| 5 |  | SO－9 | $\stackrel{x}{C}$ | $\bigcirc$ |  | i | 으으ํ | ¢゙ |
|  | НнНпофкIIT |  | 多 |  | 울옹 <br>  | \％ | ㅇog | O－80 |
|  | HLا¢оdциәH | 号気紷 | 产 | 皆 | に200C <br>  | \％ | Colio | $\stackrel{\infty}{\sim}$ |
|  | пь！发оиигоб | 요은 | $\xlongequal{\square}$ | $\stackrel{5}{\circ}$ |  | \％ | 次込 | $\stackrel{1}{7}$ |
|  | ni：！ doeg $^{\text {g }}$ | 220 | § | 1 | 11111 | $\because$ | ¢9\％ | $\stackrel{\square}{8}$ |
|  |  | $\begin{aligned} & \text { 은 } \\ & 0=0 \\ & 1=0 \\ & 5=0 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 10 \\ & 0 \\ & 1 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \text { ROc } \\ & 000 \\ & 10 \\ & 10 \\ & 0.3 \\ & 0.0 \end{aligned}$ | ¢ | $\begin{aligned} & 210 \\ & 0.00 \\ & 101 \\ & 1 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \end{aligned}$ | O |
| иципомуәI¢ |  | 或宗1 | $\overline{\widehat{\circ}}$ | 苛 | 药家药 | 通 |  | $\stackrel{\text { ¢ }}{\substack{\text { ¢ }}}$ |
|  |  |  | Oi్ర | 答 | 资资管 | $\underset{\substack{8 \\ \hline \multirow{2}{*}{\hline}\\ \hline}}{ }$ | Bich | \％ |
| H！gorsonaj |  | 으ํํํ | 哭 | ミ |  | $\stackrel{?}{6}$ | Noy | ค |
| ＊عıv！ |  | ラララ |  | B J |  | $:$ |  | $:$ |
| 555 |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { EV } \\ & \text { E. } \\ & \text { E } \\ & \text { E } \end{aligned}$ |  |  |

-c \% shm ${ }^{\circ} v_{L}$


Вільш-мешш константнюю величиною є також i резистентність крови, що дозъоллє зачислити $\overline{\text { Ï }}$ до складу ознак, які характеризують швидше конституціональні властивості організму, аніж тимчасові умови годівлі.

Јейкоцитарна формула та підрахунок• нейтрофілів за Арнетом говорять перш за все про велпкі добові коливання відсоткового значіввя окремих елөментів білоі крови. Проте, поруч а цим можна констатувати безперечпі індквідуальні відміни в корів. Напр., важко заперечуватп яскраву різнцю, що її вндно в відсотках лімфоцитів у „Марти" та „Сойки". В той час, як у „Сойки" пересічпа кількість лімфоцитів складає $61 \%-67,7 \%$ при відхилах $48,9-72,0$, У "Марти" пересічні циф̆ри будуть $41,5 \%-16,0 \%$ при -відхилах $34, \overline{0}-54,5$. „Альфа" що-ڭо цього займає проміжне місце, наближаючись до цифр „Сойки", але безперечно уступаючи їі (від $53,9^{\circ} \%$ до $60,7 \%$ ).

Індивідуальні особливості корів різко помічаються також і па вейтрофілах, але співвідношення в данім разі будуть якраз протилежві тим, що іх спостерігалось що-до лімфоцитів Нейтрофілів багато $y$ "Мартп" (43,5—43,7), меніпе у "Альффп" ( $27,8-35,4$ ) 送 ще менше у "Сойкн" (21,0-2S,2).

Ця зворотня пропорційвість буде цілком зрозумілою, коли згадати, що лейкоцитарва формула визначає відсоткове відношення окремих елементів білої крови: отюеж, арозуміло, що збільшення одвівї групи неминуче повинно викликатп відвосне змениення другої групи,

Нарешті, вивчаючи лейкоцитарну формулу в окремих корів пи теріодах, мп можемо припустпти з певною часткою ймовірности, що ла сухому кормі збільшується кількість лімфоцитів у крові; навпакп, ма трав'яному кормі в крові збільшणється відносна кількість нейтрофілів. Так-

Лімфоцитв. Неитрофіли.
Сойка. $\left\{\begin{array}{l}\text { на сухому кормі ма6 67,7-62,6 }\end{array}\right.$
( на трав'яному кормі . 61,0 21,0-22,1 28.2

Це припущевня стверджується також і детальнішим розглядом змін лейкоцитарної формули по окремих двлх періодів.

Наприклад, у "Сойки", яка нормально пройшла всі три періоди, можна помітити певну й невхильну тенденцію до зменщення цифр лімфодитів протягом II трав’яного періяду. Продержавшись перших два дні ( 14 та 15 червня) на височині $72,0-71,0$, крива лімфоцитів невпинно падає до 64, 59, і вавіть 51 і 49. В третьому періоді цифри поступово починають збільшуватись. Лишається тільки пошкодувати, що а суто-технічних причин мп позбавлені можливости дати лейкограми останніх двох днів (15 та 16 липвя) цього періоду, які були б дуже цікавими, щоб повніше ілюструвати це положення.

З меншою чіткістю, але все ж досить виразно, можна шростежити те саме явище й на препаратах инших тварин (напр., цифри II трав'яного періоду для "Марти": 50,$0 ; 42,0 ; 39,0 ; 34,5)$.

В коливаннях по окремих днях лімфодитів спостерігаються також виразно зміни з зворотним знатівням цифр.

Отже гадаємо, що сума випадкових факторів, вплив лких простсжити ї усупути ми поки-що не вміємо, остільки значна, що їхне діяння, яке впкликає помітні коливання в окремпх пробах кровю, в значнії мірі стоїть на перешкоді впявленню фактора годівлі, ццо ми їого вивчаємо, й тому ми позбавлені можливости настоюватп на припуцениях, иц їх було висловлено на початку.

Треба думати, що питания годівлі в авяаку а морфологічними елементами крови потрібво впвчати або на падзвнчайно старанно подібраному та впрівняному що-до всіх инших озвак матеріялі, або на вельми великій кількості дослідних тварин, впявляючи певні закономірності за законом великпх чисел.

Отже, здобуті дані слід розглядати як певну спробу нимітити віхи до освітлення цього, хоч і цікавого, але надзвичайно складного питання.

## М．Копаниця．

## ВПЛИВ ЗАПАСІВ ДЕРЕВИНИ НА ГОСПОДАРСТВО．

На досвіді минулого будується господарство сучасне．А тому має особливе значіння ефект господарованнл，цойого дослгнуто за пев－ ниі̆п період．Дпя лісівнпкив особлпво цінниї той приріст，що ӥого має лісова дача та Їі запас деревини， 60 на ньому впдно，лк впливали господарчі плани на зміпи прпросту i запасу деревпни та на його стан．

У лісовому господарстві особливо потрібна спадковість，бо，маючи велпкпй обіг，лісове господарство потребує，цоб з＇лсувати помилки попереднього господарювання та іх прнчиви，добре зважити ті за－ садп，що Іх було поктапено в основу господарювання，та як вони за－ провацжувались у життл．

З цього Єоку ї розглянемо одво з найцінніших господарств на Јкраїні，де можна простежнти рух цпх елементів та як вони вплп－ ва！оть на господарство．

少亦аток господарювання в Пуще－Водидькій дачі（біля Іпїва）треба зіднестп до $183 \pm$ р．，коли всю дачу було поділено на 28 ділянок，ше－ лесічно 110 десятин кожна．Цо－року одну діляику віддавалп ви－ убуватп на вибір．Велцюа різнпця що－до віку，дослгаючи пноді 50－70 років，аа альбомн乃м описом 1879 р．，підтверджує сказане．Але більшість вирубів переведено було в лісостанах，цо іл пошкодили пожкекј， дуже пасті за цей період． 1840 р．в ГГуще－Водшцькій дачі пожежа пошкодила веппчезну плошу i всі відпускп провадились виключно з цієї цлоці．Вся південно－схјдня частнна лісу є наслідок господа－ рювання того часу．
 зовано спеціяльну комісіо，щоб перейтп до інтевсивпіших форм го－ сподарювання．Всю дачу було поділено на 80 бутшн．Встановлено було бутинну спетему господарюваннл．Але як і ва першого періоду， більшість відпускіъ провадияи лісом на гарях і дуже рідко всієї бу－ тини．Почпнаюч曰 з 1860－65 років，помічаємо вже тендевціо нарі у－ вати бутпвп．з певним напрямком，нормально до панівних вітрів，зав－ ширшки 35－40 сая．Останні 8 років до лісовпорядкуваннл 1876—79 р． жодних вирубів не провадили，і це показує，山о економічні вшмоги не відогравали будь－якої ролі в господарстві．

Ці перші два періоди，з 1ヶ34 до 1876 рокутреба вважатп за підго－ товчі до остаточного впорлдкуваиня та повної інвентариаації госпо－ дарства，по провадилось протягом 3 років，з 1876 － 79 рік．Потрібно зазначитп，що перед складанням плану господарства було переве－ дено великі гаксаційиі роботи，а також досліджено природві，грун－ тові та фізично－географјчні властивості цієі дачі．Синтезу цих мате－ ріялів наводить тогочасний лісничий Гасман у коротенькій бүошюрі， що одночасво правила ї за план господарства．

Основа госпопарчого плану－це визначпти запас дачј та јi при－ ріст у всій дачі і в окремих ї частках．

Приріст та запас вираховувано до одвниці плонці. На основі визначеного запасу, а, головне, приросту - будували головні поперелні нариси плану господарства, розмір та поря $10 к$ відпуску деревини.

Способп, що передбачились у плані 1876-79 року, щю-до відиовлепня доглялу та розподілу лісостанів в залежнисті від грунтових умов та вогкостп, а також тенденція створюватп мішані лісостани, промовляє за добре розуміння лісовиї натури. Серед цих заходів ми бачпмо навіть розподіл лісостаиів на типи лісу.

За відомостями цього лісовпорядкуваннл вагальна площа дачі становила 3128 десятин. Сюди входили: вкриті лісом 3036 дес., або $97 \%$, та невкриті (ставки, вгіддя, непридатні землі) 92 десятини, 3\% загальної площі.

Ровподіл на класи за віком макмо такий:

| 1 кл. 1-40 р. | II кл. 41-80 p. | III кл. 81-впще |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{gathered} 682.3 \text { дес. } \\ 220!0 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 1370,6 \text { дес. } \\ 44^{\circ} / 5 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 983,5 \text { дес. } \\ 3.1 \% \end{gathered}$ |

З наведеної таблиці видно, що більшість лісостанів середнього віку; вони займають $44^{\circ} / \%$ площі, вкритої лісом; найменше молоднх лісостанів— $22 \%$, а стигпих лісостаиів є $34 \%$; це свідчить при досить великі запасп деревини. Невкритих лісом просторів немає.

Характерною властивістю господарстьа є аворот рубання через 120 років. Зазначений зворот Л. Гасман обгрунтовує захолами в боротьбі з пожеламп, що Дуже часто траплялпся. Але найголовніше це те, ццо в цъому віці сосна досягає такої міцности, коли дає найкращпй будівельннй матеріял; от на це й звертає увагу Л. Гасман в описові окремих порід. Так само характеризує ЈІ. Гасман і другу головну породу, дуба, що II розводать на відповідних трунтах. Налвний вапас цачі дорівнюя 131.502 так. саж.; пересічно з десятини. вкритої лісом, 43,3 так. саж.

Дійсний приріст складає 2117 так. саж. на рік.
Розмір річноюо користування првзначався, виходячи з дійсної продукиійностџ дачі. Зぇ ревізійнпй період, що його принято на 12 років. прнзначено до рубання 14 бутин з плошею в 454 дес. га загальвою масою в 25410 так. сал.

Зняти згадану кількість лісу треба було шляхом ведення „насінникових бутин". За відомостями планшетів бутини закладалисл з півночи ва південь завширшки в 25 саж. Рубання провадилось посмужно.

Звернімо увагу на те звачіння, що Ј. Гасман надавав установленному 120-річному зворотові рубавня. Коли подввимося на річний відпуск за площею. то побачшмо, що призначений відпуск за 12-річннй ревізійний період відповідає річній бутині 37,84 лес.

Але таквй відпуск маємо тоді, як 6 80-річниї зворот рубаннл Нормальна бутпна має 37,95 дес. (3036:80=37,95).

Констатувавши те, цо річна бутина, призначена до рубання, рівна нормальній аа 80-річним зворотом рубання, можна сказати, що зворот рубавня не відогравав будь-якої ролі, а є тсоретпчна наближеність, щоб з’лсувати тогочасний сган дачі.

Відпуск лісу визиачався та нормувався за станом дачі та їі продукційвістп. Такий погляд на зворот рубання каже за глибоке розуміния об'єкта господарюваннл. Визнаючи головні завдання, господарство виходнло вєключно з натури лісу в $\overline{\mathrm{T}}$ конкретнпх умовах.

120-річннїі зворот рубання, визначаючи вормальший запас, в той же час хараютеризував і загальний стан дачі. Після визначения пормального запасу, внявилось, що наявний запас дачі перебільпуб нормальний на 7555 так. саж.

Константу ючи в дачі лишки заплсів, проєкту валося забрати всілишки аапасів деревпни протягом 5-ти років, щоб привестп дачу до нормального стапу. Протягом першнх 5 -ти років, окрім нормального відпуску, що дорівнював приростові дачі 2117 так. саж., мялося рубати ще 1000 так. саж. лпшків, а разом 3117 так. саж.

Але здоровпх думок та прекраспих теоретичних намірів плану господарства в життя не було переведено.

План господарства, що повинеп був функціонуватп лише протягом 12 років (з 1879 до 1891), в дійсності фыјнкпіонував до 1900 року, і тоді вперше переглянули головні основи ї обчислили всі відпуски, що провадилися з 1879 до 1900 р., а також обqислвли налвнпй стан запасів дачі.

З наведеної нижче таблпці видно, скількп вирубано деревини протягом 1879—1900 p.p.

| Заспі.льне | ру6ання | $\underset{\text { впбір }}{\text { Рубаня на }}$ | Всього эрубано | Пересічнокожкногороку | Недоруо B $\%$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Плоша | Maca |  |  |  |  |
| 200 д. | 12000 т. с. | 11500 т. є. | 23500 т. с. | 1175 т. с. | 45\%, |

Ці цифри свідчать, що шлан господарства був ідеалом, а не конлетним нарисом, що керував господарством і якпй треба було конче (ійснитп.
Аналівуючи наведені дифрові дані, бачимо, що всі відпуски, пеледбачені в плані, не тільки не були зроблені протягом 12 річного ревізійного періоду, але й за 20 років переведення даного плану господарства деякі ділянкп, прпзначені до рубання, не були зрубані.

Аналітично лісівницька думка ліснпчого Гасмана, що півстоліття тому створив план господарства високої технічної вартости, розбшвся на тве́рді ковсерватизму, що привело дачу, як побачимо далі, до катастрофічного стану.

Наведена таблиця подає відомості про приріст та вируб лісу аа цей таки період, а також наявний запас дачі спочатку й на кінець цього періоду.

| $\begin{gathered} \text { Зavac } \\ 1879 \mathrm{p} . \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Приріст } \\ 1879-900 \text { р. } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Вируб } 3 \\ 1879-900 \mathrm{p} . \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 3 а п а с ~ в ~ \\ 1900 \text { р. } \end{gathered}$ | 3більшенı।я запасу в $\% \%$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 131502 т. с. | 42940 т. c. | 23500 т. с. | 50942 т. | 15\% |

Почиваючи з 1906 року, після періоду шадзвичийного консерватизму, в якому перебувало лісове господарство, помічаємо яскравий перехід до періоду ӥого найвищого розвптку. Цей період звязаний з лісничим С. В. Вінтером, що став на чолі господарства.

Попередні віджилі традиції, що керували господарською ділльністю, відсовуються назад і дають міспе новим поглядам, новим те= чїям, що, будуючп та створюючи культурний ліс, відбпвають новий напрямок наукової думкп.

Метод заспільно-бутинного господарювання в дей період був логічним виходом з клубка суперечностей, що закладекі в самій на-

турі лісу. Природнє відновлення з його шаблоновимп формами валишати насіпники не могло виправдати себе, бо буйний роавиток трав'яної рослпности, зміна порід та пнші природні чинникк - перешкоджалп прпродньому відновленню.

Довгий період відновлення, що пноді тягся 10-15 років, економічноне виправдувався, бо не цілком впкорпстовував творчі продукційні сили ґрунту, а тому зменшував можливу продукпійиість лісової дачі. Виразним прикладом цього є 150 десятин пезасіяної плоші а 200 дес. зрубаної за поперідній період.

Переходячи до першого періоду діяльности С. В. Вінтера за піднесевня продукційности лісового господарства, треба відзначитп ті директиви, які ставила кол. міська управа, що не стояла на шляху вузькоо-меркантильного погляду що-до цього господарства й не внмагала економічних еффектів від нього.

У 1900 році складено тимчасовий спрощений план, на оонові якого встановлено певний порядок експлоатадії в найближчому часі, до нового лісоупрядкування.

За цим господарчим планом загальну площу дачі обраховано в 3128 десятдн, із лких під лісом було 2779,8 дес., включаючи й 150 дес. незасільих бутин. Сосви 2213,86 дес., дуба 560 дес.

На класџ за віком лісостани розподілялися так:

| $\stackrel{\mathrm{I} \text { кл. }}{1-40 \mathrm{p} .}$ | $\begin{gathered} \text { II кл. } \\ 41-.80 \rho . \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { i III к... } \\ 81 \text { і внще } \end{gathered}$ | Г'алявп |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & 610 \text { дес. } \\ & 21,9 \% \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 1290 \mathrm{n} . \\ 43,9 \% \end{array}$ | $\begin{gathered} 793,83 \text { д. } \\ 28,6 \% \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 150 \text { д. } \\ & 5,1^{1} \% \end{aligned}$ |

Зворот рубання встановлено 80-річниї. За 80-річним зворотом було встановлено нормальну бутину, що дорівнювала 34 дес., та можливу з клас за віком-в 50 дес. Взято було нормальну, щоб не вичерпувати запасів лісової дачі. Передбачалося на 24 деслтивах заспільне р.ббання, а замість 10 д. вибирати шо-року 500 дерев, масою 600 так. саж. Крім того, давалося право лісничому змінювати вируби, але не більше як на $25 \%$. Але виходячи а директив „кол. міської управи" та конечної потребш загального оздоровлення лісу, бо велпка кількість фаутвого та мертвого лісу ставовпла перед господарством загрозу через розвиток шкідників руйнації всього господарства, було пришинено все заспільне рубання.

Наведепа таблидя показує кількість вирубів за цей час.

| Kiлькість зру- <br> баних дөрев | Загальна маса | Кількисть зру- <br> баних дерев <br> нио-року | Загальва маса |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 10059 д. | 4000 т. с. | 1676 шт. | 666 т. с. |

З таблиці видно, що за дей період було зрубано 10059 дерев, загальною масою 4000 т. с., пересічно в 1 рік 666 т. с.

Це промовля6 за екстенсивність та нераціональність побудови господарства, що не стояло на економічвому та біологічному грунті, а додержувалось бюрократичних тенденцій нерухомости, що, зрештою, прнзвело до припшнення радіональних вирубів і проваджкення вирубів оздоровчєх (див. таб. на стор. 140).

| Banac 1879 | $\begin{gathered} \text { Ilpпріст } \\ 1900-6 \mathrm{p} . \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Bupyo } \\ 1900-6 \end{gathered}$ | Занас в 1906 p. | Збільпненкя вацасу в нер. з 1879 р. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1:31:02 т. c. | 10.8 т т. | 1000 т. с. | 109015 т. c. | 20,9\% |

На кінець дцого періоду маємо наявниіі запас дачі, що дорівновався 159045 так. саж., тоб-то запас збільшився, порівнюючи з 1879 роком, на $20,9 \%$. З 1906 року, позбувнись наслідків попереднього господарювання, перейнли до інтенсивніших та раціональнішнх форм. Було розподілено дачу на квартали пересічно по 21 дес. кожний, встановлено певвпї порядок експлоатування лк що-до розміру корпстування, так і іцо-до способів рубаннл. До цього часу також стосується загалын-технічпе удосконалення культур та догляд за лісом.

Зворот рубання встановлено в 100 років, шо більше відповідає умовам, в лкнх знаходиться лісова дача.

Нормальна бутина дорівнюе 28,79 дес. (2878,7:100 $=28,79$ ).
Бутина з клас за віком рівна - 50,09 ( $2009,6: 40=50,09$ дес.). Але в звязку з великою кількістю стиглих пісоставів, а також ураховуюпчп недодільність нагромадження занасу, шо негативно відбнвається на господарстві, оуло взлто бутпну, по дорівнюо 40 дес.-пересічна між нормальною та за віком. Крім цього, предбачалося рубатп щось 100 старих фаутних дерев що-року.

Переходячп до штучного відновленвя, звернімо увагу на способи та здобуті наслідкн. ІІерщ за все було організовано постійні та твмчасові розсидники. До 1905 року вживали способу саджання у сажальні ямкп на цілині з корчуванням пшів. Але цей спосіб було залитено, бо надзвичайнй̆ розвиток трав'яної рослинноств примушув провадити дороге полоттл.

Щоб здеппевпти витрати на культури, а також підготувати грунт, з 1903 року почали здавати такі площі в тпмчасове с.-г. користування на 2-3-річний термін, даючи в розпорядження користувача викорчовані пні та обов'язуючи його здатп лісництву розкорчовані площі в розораному й прпдатному до культур внгляді. За цей час було засаджено 420 дес., що мають надзвичайно гариий виглял. Јісостани на 1908 рік було поділено на класи за віком так:

| Bupy ${ }^{6}$ | $\underset{1-20 \mathrm{p} .}{\substack{\text { к... } \\ 1 .}}$ | $\begin{gathered} \mathrm{II} \mathrm{\kappa} \mathrm{\pi} . \\ 21-40 \mathrm{p} . \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { III кл. } \\ 44-60 \mathrm{p} . \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { IV к.... } \\ & 61-80 \mathrm{p} . \end{aligned}$ | $\begin{gathered} r к \pi . \\ 81-100 \text { p. } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { VI кл. } \\ 101-140 \mathrm{p} . \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & 1.50 \text { дес. } \\ & 5.4 \% \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 43,81 \mu . \\ 1.0^{0 /} . \end{gathered}$ | ${ }_{3.6^{0} \%}^{100.12} \text { ב. }$ | $\begin{gathered} 50 \mathrm{~S}, 16 \mathrm{z} \\ 18,2 \% \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 387,95 \text { д. } \\ 13,6 \% \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 987,99 \text { д. } \\ 35,2 \% \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 620.01 \text { ב. } \\ 22.4^{0} \% \end{gathered}$ |

Згаданий план господарства, збудований на відомостях таксаційного опису 190ј року, мав тимчасове зшачіння до остаточного лісоупорядкування, длл якого провадвлп таксаційні та здіймальні роботп, мц малп безпосереднє завдання встаповити правильну експлоатаціо лісу на основі внутрішніх та зовнішіх чинників лісового господарства.

Окрім загально-господарських та таксадійних робот, направленвх на збільшення продукційности та загального розвитку господарства, також переведено широкі роботи. щоб вивчити місцеві фізично-теографічні умови, флору, шкідників тваринного і рослинного світу, а також роботи економічного змісту. Все де поставило дачу в дент 1 і науково-громадської лісівницької думки й тількп період военнового та революцііного часу підірвав всі заміри керівників господарства.

За цей період, з 1906 до 191.4 р., всі господарсъкі паміри здійснювалисл в протилежпість поріодові з 1879 до 1900 р., коли план господарства був ідеалом, а господарювання провацжено так, ппо, зрештою, дїїило до кризи 1900-1906 року. Результати внконання плану господарства ноказано в таблиці:

| Заспільне рубання |  | Рубання на вибір | Здгалом арубано | Piчnий вируб | Il'pepyб$\mathrm{B} \%$ | Налвинй 3aitac |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Площை | Maca |  |  |  |  |  |
| 358 д. | 000 т. с. | 3500 т. с. | 28.500 т. с. | 17.) т. с. | 40,9\% | 1402:37 т. c. |

За відоностлми таблиці ми маямо перерубу за останиі 9 років $49,9 \%$ від приросту, що дорівновав 2117 так. сак. на рік.
'Збільнения вирубів було здоровою тенденпією тому, що нагромадження запасів негативно віцбивалось на господаротві, що ми ї бачили за період з 1879 до 1900 рр. і що примуспло припинити заєпільне рубання, а взлтися до оздоровлення лісу.

За теоретичиими об́рахунками наявний запас дачі на 1914 рік складає 149537 так. саж.

За таксаційвим описом на 1914 рік теж маємо запас 149000 так. саж. (не ураховуючи I гласу за віком, який майже не відограє ролі в загальнії сумі запасів); цо-до класів за віком, то на 1914 рік вони так вАглядали:

| $\begin{gathered} \text { I кл. } \\ 1 \cdots 20 \mathrm{p} . \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 11 \text { кл. } \\ 21-10 \mathrm{p} . \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { III к... } \\ 41-\operatorname{cin} p . \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { IV k.7. } \\ & 61-80 \mathrm{p} . \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V} \text { к.л. } \\ 81-100 \mathrm{p} . \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { VI к... } \\ 100-1 \cdot 10 \mathrm{p} . \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 414.29 д. | 101.33 д. | 318.85 д. | 177.65 д. | 1055.33 д. | 346.00 д. |

Цікаво відзначнти то追 прибуток, щцйого одержувало господарство за 1911-1914 p.

Веремо пересічно за три роки: річннй првбуток складає 105000 карб. річні витрати складають 15000 карб. тистий прпбуток за рік 90000 карб.
На десятшиу загальної площі 28 карб. на рік.
Переходячп до впсновків, будемо їх базуватп ни тихтвердженнях, мцо їх було покладено в основу ппану господарства та запровадження їого в життя.

Почннаючп з упорядкування 1879 року, помічаємо тенденцію, складаючп план господарства, внходитп з ідої нормальности, що стала за наріжнпй камінь цих планів. Розглядаючェ план господарства, ця ідея покаже всі помшлки попереднього господарювання.

Зуппишмося на головиій основі ідеї нормальностп. з якою лісоупорядникові доводчться весь час матп справу, уставовлюючи головві господарські попередві нарпси, і яка цілковито перебуває в руках лісоупорлдників, -це нормальншй запас. Нормальний прпріст, а головне нормальнчї розподіл на класд за вікоу, - чшнншки, що найтрудніше змінюються, і тому з погляду нормалнного запасу, якпй відограє найголовнішу ролю, коли встановлюбмо масу, що належить до вирубу, ми ї розглянемо попередві плани господарства. Цо-до нормального розподілу на класи за віком, то це питання, пцо ӥого наӥтрудніше здіїснити, не відогјає в даному господарстві такої вжө великоі ролі. Дрієні розходження не впливаготь на основний пункт цієї ідеї - це лослгнения максимального приросту, можливого в гих умовах. На приріст, як побачимо далі, впливалоть у великій мірі ті

запаси, щц є щ лісовій дачі. Внходить, що головні. чинники ідеї нормальности, на лкі лісоупорядвик може вплинути-це нормальний запас і потім нормальинй приріст, ио до деякої міри залелнть від першого.

Те господаретво внажають за крапе, лке змішімум"м витрат досягає наӥбільших економічнпх ефектів, і в лісовому господарстві те господарство краще, лке, маючп найменші запаси, досягає найбільшпх можливостей у продукції як що-до кількости, так і що-до якости. Розгллньмо ж, яке зиачішня має нормальнпї запас і як він впливає ва приріст лісостанів у лісовій дачі.

Як впливають лшшки запасів деревнни ва прпріст, покажуть такі прнклади. Коли візьмемо нормальну дачу прв 100-річному звороті рубания, то матимемо нормальний запас (за дослідними таблицями Тюріна для Архангельськой губ по II бонітету), що дорівнює половині масш всіх лісостанів у стиглому віці $\frac{75.100}{2}=3750$ так. салк.

За час звороту рубання одержуємо такі дві категорії деревинної маси: приріст лісостанів, ццо були, - 3750 так. саж. та нормальний запас лісу, що вннпк за час звороту,-3750 так. саж. Замість зрубаних лісоставів, одержпм за час звороту внов нормальну лісову дачу з нормальним запасом. Такнм чином, за час звороту нормальна дача дасть приріст ріввий-7500 так. саж.

Якщо дачу складають виключно стиглі 100-річві лісостани з запасом в 7500 так. саж., то приріст дачі за час 100-річного звороту рубання 6 приріст маси від 100 до 200 років, $\frac{(83-75)}{2}=100=400$ так. саж., та приріст лісосташів, що відновилисля за час звороту і дорівнюють нормальному запасу-3750 так. саж.

Таким чшном у цьому ввпадкові загальний приріст за час звороту буде 4150 так. саж.

Дача, цо має запас рівний 3750 так. саж., дає продукцію 7500 так. саж. за час звороту, а дача, що має запас 7500 так. саж., дає продукцію 4150 так. саж., тоб-то на $45 \%$ менпе за попереднюо. Це показує, шо лишки запасів зменшують продукцію дачі. Якщо порівнявмо пересічний приріст за 100 років, що дорівнюо (за тими ж таблицями) 0,75 так. саж., то в 200 років він має 0,42 так. сал. на гектар.

Але, крім різкого зменшення продукції, нагромадження запасів, що дає велику кількість перестиглого лісу, впливає подекуди негативно ї на вихід будівельного материялу. Щоб наочвіше це виявитп, я наведу приклади з практики господарювань у Баварії¹), яка особливо виявила нерухомість господарства.

Ця тенденція консерватизму призвела до великого нагромадэкення аапасів деревини, і там бачимо ялинно-смеркових лісостанів після 100 років - $24,5 \%$, що відбивалося негативно на лісостанах. Маючи велику кількість перестиглих лісостанів, відсоток виходу будівельних матеріялів різко зменыився.

Як відбплося на продукційності наєопичення вапасів показують такі цифри: якщо ваятп продукційність лісів в 1830 роді эа 100 , то в 1904 році дя продукдіӥвість характеризувалася такпмп цифрами:

| Cat$\mathrm{B}$Бal |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

${ }^{1}$ ) Проф. А. Богословский.-Новые течеиия в лесоустройтве.

У той час, як у Баварських лісах користування в 1905 році складало пересічпо 3,9 куб. метрів на гектар, --

Вортембург мав 5.59 " . "
Бадеп . . . . 9,29 " " "
Саксонія . . . 5,35 " " "
Баваріл, як бачпмо, порівнюочи має низьку продукційність, а також і певеликий розмір користування в той час, як ліси тут можна зарахувати до тих же класів, бовінету, що й у инпни південних країнах Німеччии. Зменшення продукційности та розміру користування перебуває в протилсжній залежності від кількости старого лісу після 100 років.

| Баварія | . 24.50 | старого | лісу |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Вортемберг | . . . $11,2 \%$ | " | , |
| Ваден. . | . $19,0 \%$ | . | , |
| Сагсонія | . . $3,7 \%$ | . |  |
| Прусія . | . . $14,5 \%$ | " |  |

Те саме помічаємо подекуди й у вас на Україні. Наприклад, Шепетівсьний та Славутський масиви, що складають майже 90000 дес. надавпчайно гарного лісу перших бонітетів через накопичення запасів та загальний консерватизм господарювання мають такий вигляд: всі лісостани, починаючи з V класп за віком, а особливо V'l та Ү'II, на $20-40 \%$ пошкоджсні Trametes pini ${ }^{1}$ ). Це саме довелося констатувати і в Острозькій дачі (кол. Удельн.), де є пісостави на го-60\% пошкоджені губкою з явними плодовими тілами, а коли ще додатп певний \% скритої губки, то одержимо не будівельний ліс, шо зростає в сприятливдх умовах, а дрова. Коли глянемо на це з боку економічного, то цього недоцілььного затримання величезних запасів, що не дають нілкнх прибутків, ні в якому разі нс можна виправдати.

Радіональне господарство ці чинники мусить зважити. Глля цього зовсім непотрібно встановлювати обов’язково фінансовий оборот рубання, а тільки треба аналітпчно розглянутп всі таксаційні матеріяли, і логіка та здорова думка дадуть можливість завждп накреслити той шлях, яким треба ӥти за даних умов.

Му побачимо, лке велике значіння має передержувати на корені лісостани впцце встановленого навіть звороту господарської ствглостп в розумінші невикористання цшх запасів, що заложені в господарстві і є мертвघй капітал без будь-якого зиску. В лісовому господарстві це має надзвичайно велике значіння, бо тут маємо велпкий термін обігу капіталу, коли виходити з того твердження, що $90 \%$ капіталів у лісовому господарстві складають запаси деревпни, особливо лісосостани старшого віку, мп мають більшнй запас і найбільшу цінність.

Якщо візьмемо нормальний розподіл лісостанів на класп за віком, то матпмемо такі цифрові дані:

| $\underset{1}{1} 10.20$ | $\begin{gathered} 11 \mathrm{k} \cdot \mathrm{I} \\ 21-40 \mathrm{p} . \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { III к... } \\ & 11-60 \mathrm{p} . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { IV к... } \\ & \text { fil- } \mathrm{son} \text {. } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V} \text { к.т. } \\ 81-100 \mathrm{p} . \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { VI кл. } \\ 101-120 \mathrm{p} . \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 0.60\% | $7.10 \%$ | 15.9\% | 21,6\% | 25.6\% | 28.4\% |

Маючи зворот рубання господарської стиглости 100 років і маючи $16 \%$ плоші у V'I класі, одержимо вепродуктивппх запасів масою $28,4 \%$, а цінністю ще більше ( 60 найцінніші найгрубші дерева).

[^23]Говорити иро збільшення якісиоі иифри цих лісостанів в таких масивах, лк IIепетівський та Славутськиіі, не доводитьея, бо велике розповсюджсния 'l'rametes pini, захонивши цоеь із $20-40 \%$ дерев, різко змениує якісиу цифру, навіть не враховуютн змешшення приросту.

Ще ग. Гасмаи робив порівнення аапасу дачі, цо був, і нормального, виходячн з 120-річного звороту рубания. । з цього порівнання виходить, цю дійсний запас перевищує нормальнпіі на 7555 так. салк, а тому, ноб пршвсстн дачу до нирмального стану, Л. Гасман проєктує за найближчі 5 років вирубатн лишки запасів. Іим Л. Гасман накреслював шлях до розвитку господарства. Але, переводячи плағ господарства у життл, намітилася протитежна тетія, цо ӥшла шляхом вакопнчешни запасів, і за час з 1879 до 1900 року запас збільшився на $15 \%$, порівнюючн з попрреднім запасом- 1879 p .

Наведена таблиия показує, лки велпчезні вапасн деревпни були в шашій лісовій дачі, порівшюючн а нормальвим запасом, обрахованпм за формулою Фльорі для 100-річного звороту рубаннл, що його треба вважати за найдоцільніший в цих умовах, та 0,75 так. саж. річного приросту з десятини при загальній лісовіӥ плоцј в 2762 десятини.

| Ponir | Налвниіі запас | Норматьний запас | Лишки | $\underset{\%}{\text { תНшки }^{01} / 0}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1900 p . | 150342 т. | 109582 | 4076 | $37 \%$ |
| 1906 p. | 159045 . | " | 4970:3 | 4.5010 |
| 1914 p | 149537. | - | 39950 | $36,5 \%$ |

Давंі наведеної таблиці свідчать, які великі лишки запасів. деревнни 6 в цьому лісовому господарстві, досягаюочи $45 \%$ від нормального.

На 1900 рік післл періоду такого цовгочасного спокоо та надзвпчайного консерватшзму лишки запасів досягають 40760 так. саж. $37 \%$ від нормального.

Час переходу господарства до інтенсивышшх форм спочатку не уникнув накоииченвя запасів, і на 1906 рік, в звязку з забороною кол. „міської управи раціонально єксплоатуватн ліс, маємо ще більші запаси. пи досягаюоть 49703 так. саж. $45 \%$ від нормального.

I, ночинаючн тільки з 1906 року, господарство пінло шляхом зменшепня цих запасів. Але все іл таки господарство зразу не стало на шлях знищення всіх лишків запасу, що до деякої міри пояснюється внмогами кол. мміської управл", але самиї план господарства прагнув до зберігання запасів у здоровому впгляді, поб раптове вирубування не відбивалосл на загальному стані дачі.

На 1914 рік лпшки запасів станов.тять 399 гу так. саж. $-36,5 \%$ від нормаліьного.

Беручи в основу підрахунків прнріст, внзначениї в кількості 2117 так. саж. для 1879 року, матимемо відомості про приріст та вєруб за всі розглянуті неріоди:

| Періоди | Річвиіи приріст | Річвии вгруб | $\begin{gathered} \text { Недоруб } \\ \text { в } \% 0_{0} / \% \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Переруб } \\ \text { в } \% \% \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & 1879-90 \mathrm{p} \\ & 1900-906 \mathrm{p} . \\ & 1906-914 \mathrm{p} . \end{aligned}$ | $2117 \text { т. }$ | $\begin{aligned} & 117.5 \text { т. с. } \\ & 6666.7 \quad " \\ & 317: 3 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 4,5 \% \\ & 68,5 \% \end{aligned}$ | $\stackrel{"}{"}$ |

Нериші періоди ( 1879 - 1900 р. та $1900-906$ р.) характерпзуються недорубом від 45 до $68,5 \%$ від продүкційностп дачі і тільки 3 1906 року до 1914 року помічаєтьсл переруб, що досягає до\% від продукційности.

Чи вичерпували прискорені вирубп дачу. Звичайно, ні. Про це свідчать лишки запасів, що досягають $37 \%$ від нормального. Навіть модливо було збільшити відпуск, по дало б можливість як-вайскоріше непродукдійні ділянки перестиглого лісу перевести в продукційніпи.

Усі підрахунки запасів що-до кількости їх підтверджують дані таксадійного опису за 1914 рік. З цих відомостів видпо, що наявний вапас цачі складає (не включаюти першої класи за віком) 149000 так. саж.

| Роки | Галяви | $\begin{aligned} & \text { I кл. } \\ & 1-40 \mathrm{p} . \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 11 \mathrm{ku} . \\ 41-80 \mathrm{p} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { ІІІ кл. } \\ 81 \text {-внце р. } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1879 p. | - | $22 \%$ | 4. $4 \%$ | $33^{11} 10$ |
| 1900 p. | 5, $7 \%$ | 21,90\% | 13.99\% | $28.60 \%$ |
| 1906 \%. | 5,3\% | 5,10 | :12.30\% | 57,3\% |
| 1914 p. | - | 20\% | $30 \%$ | -19.9 $1 / \mathrm{n}$ |

Іорівнюючи розподіл лісостанів на класи за віком у $\% \%$ і беручи 40-річні класп, щоб можна бјло їх порівпюватп, бачимо, що перших два періодп характеризуються перевагою лісостанів середнього віку, а останні - перевагою старих, стиглпх лісостанів, що складали в 1906 роді $57,3 \%$ а в 1914 році - $49,9 \%$ плоцді.

Порівнюючи ці відомості з нормальним розподілом на класи за віком, не важкко помітптп, що нормальности можна було досягти, шереводячи частиву стиглих лісостанів у молодняки.

Площа лісостанів середнього віку майже дорівнює нормальній.
Впходвть, що господарство, не йдучи навіть шляхом економічного обліку, повинно було зменшувати свої запаси деревинп, що й помічаємо в період 1908-1914 року. Керівникп господарства добре розу. міли, що накопичення запасів у дачі за цих умов росту неможливе, про що наотно свідчпть приклад періоду 1900—1906 року, колп з санітарною метою довелося прибиратп мертву та фаутну деревину і зовсім припинптп впруб здорової. Але керівнпкц госцодарства не поставшлпся рішуче до знищепяя лшшків запасу, цих безпршбутковпх капіталів, тому що господарство того часу тішилося з накопичення запасів і тілька розвиток фауту прпмушував забирати ці лишки.

Загальва тенденція накопичення запасів, що віби-то збільшують якісну цифру, йде всупереч з усташовленим оборотом вирубу господарської стиглостп, де якісна цифра превалює. Т'рпмаюти лісостани довше встановлешниго звороту рубанвя, ми цшм симим у даному разі робимо ппоступкп", бо якісва цифра колп ӥ збільшується, то не компенсується зменшенням приросту. Цінність середнього приросту зменшується.

Якщо підійдемо з погляду економічного до капіталів, що недоцільно вкладені у виробипитво ( 60 не тільки не прпнисять $\% \%$, але џавіть гублять свої цінності), то мабмо $50 \%$ такıх капіталів, що лежать у дічі ї на них господарство терпить велшкі збитки. Цього, розумієтьея, не можна нічим виправдить.

Якщо поглянемо на дійсні умови, в якпх перебуває ця лісова дача, то недоцільность пакопичення запасів деревпни видна буде відразу.

Велпкпй розвиток Trametis pini, особливо розвинутих в смугах VI та Vll клас за віком, досягає $18-30 \%$ з явними плодовпми тілами. Збільшення якісвої цпфри за віком, через великий розвиток Tr. p., в даній дачі не помічається.

Наведена таблиця взятих проб підтвержує це:

| Квартали | ІІлоща | Здоровпх | Пошкод. | \% \% пошкод |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 57 | 1/4 д. | 29 шт. | 14 шіт. | 32,3\% |
| 57 | $1 / 2 \mathrm{n}$ |  | 21 , | 22,3\% ${ }^{\text {a }}$ |
| 75 | 1/5." | $\underline{27}$ |  | 20.6\% |
| 68 | - | ${ }_{227}^{141}$ | 33 47 | $19 \%$ $18 \%$ |

Виходячи з конкретного матеріялу, можемо зазвачити, що накопнчення запасів у даній лісовій дачі приводить, кінець-кінцем, до велпкої кількостп перестпглого лісу, що нетативно відбивається на чрирості. Далі, з віком, крім того, він втрачає ва ціні у звязку з розвитком Trametis pini, що переводпть будівельний матеріял на дрова.

Збільшення якісної цифри заступає розвнтог Trametes pini та зменшевня приросту.

Ідеалізм лісівншна, що всі свої думки направляє до далекого мрійного майбутнього, не може виправдатп себе, бо консервує думку й не дає їй розвиватися, вбачаючп лише нерухомість у лісовому господарстві. Так провадчлось господарство за мннуліого часу й на досвіді дього мпнулого треба збудувати господарство сучасве. „Минув той час, - каже Ендерс, - коли славу найкращого лісівника здобував той, хто міг похвалитися найгрубішшмп деревами й густими лісостанами". Т'епер той, хто претендує на почесну назву лісового господаря, повпнен керуватися освовними вимогами господарності.

## Праф. Д. Шевчук.

## РОЛЯ АЕРЕВИНИ В НАРОДНЬОМУ ГОСПОДАРСТВІ.

Основні принципи правильного пісового господарства—пистійність і рівномірність користувания світовим лісовим господарством—невхильно порушувались. За.останно чверть віку рівновагу поміж прнростом та рубанням порушсно остільки значшо, но цілком наявно вивккла загроза майбутньому розвиткові народнього господарства від неминучого браку деревнин.

Ti самі методи господарювання в лісі, як і в гірничій промисловості, привели до однакових даслідків, до поступового вичерпання природніх лісових ресурсів. Тому ще в кінці XIX віку в лісовій фаховії літературі почали появлятися розрахунки, за прикладом вугільної промпсловости, на який термін впстарчить лісу й коли настане голод на деревину.

Івспегтор французьких лісів Мелар') ше в 1900 році на Всесвітньому Jісовому Конгресі цовів, що запаси лісів вичерпуються, що Европа може задовольнити свої потреби лише через довіз лису. Що-до джерел, з якшх можливо задовольнити потребп Західньої Европи, то Мелар прийшов до песпмістичного висновку: він не знайшов країн з достатнімп запасами лісу.

Міністерство Земельнпх Справ Сполучених Штатів, наӥбільш зацікавлене цим питанням, зробило першу спробу підрахувати наявні світові лісові ресурсп, їх продукцію та споживання.

Це завдання впконали економісти Зон і Спаргук у двохтомовій праці під назвоюо „Свігові лісові ресурсп", яку ї було вндано 1923 року англіӥською мовою.

Крім зазначеної капітальної роботи, в фаховій літературі попадаються спедіяльні статті, в яких проблема деревини освітлювться з різних боків. Частково порупує це питання в своїй роботі Тіайп „Баланс древесины современной Европы" ").

Спробу підрахувати світові лісові ресурси зробив проф. Сторн ${ }^{3}$ ).
А останвіми роками це питання стало остільки актуальним по всіх країнах світу, цо 1925 року було скликано в Римі Всесвітній Јісовий Конгрес, щоб освітлити иого, але на цьому Конгресі наші представники не брали участи.

Проблема деревпнн за нашої доби набула загально-господарчого характеру й внходить за межі вузького фаху. А тому, щоб правильно розуміти зміст цівї проблеми, треба в першу голову вняснити ту ролю, яка належить деревині в сучасному світовому господарстві.

Ліс дає велпку кількість різноманітних продуктів, і лісова економія поділяє їх на дві групи: 1) продукти прямого користування (деревина) ї 2) продукти побі пного користування (трава, грнби, ягоди, дичина, мед, пікарські рослнні та пнш.).

[^24]Продуктп побічного корпстувания мали переважне господарче значіния перед деревпною за часів первісної культури і тепер ще мають в так званпх відвічних лісах (пралісах), де експлоатувати деревину ме не почалп.

Основвим завданням сучасного лісового господарства є продукція геревини, ццо становить $92-98 \%$ загального прпбутку від лісу. Тому деревнну й зараховано до продуктів прямого користування.

Репиту продуктів, нкі є наслідком існування лісу, експлоатуєтьсл остількп, оскількк ця експлоатація не перешкодлає основному процесу лісового господарства—вирощуваннюо деревиин.

Лісове господарство 6 окремий впд культури землі. Ліс 6 та „прпродня фабрпка", що „впробля6" деревипу, вшкористовуючп сонячну енергію, яг даровий двигун. Вшшукуючи тотожність поміж лісовим впробництвом та фабрикою, Пютон дивпться на окремі дерева, як на робітників, а на деревостави, з якпх сктадається ліс, як на об'єднання робітників.

Матеріял лісового виробнпцтва, його сировпну становляте вугледева кпслота ( $\mathrm{CO}_{2}$ ) повітря, вода та мінеральві речовини, що іх витягає з землі коріння та передає стовбурамп і гіллям у листя. ЈПстя й 6 та прпродня лябораторія, в якій за допомоюоп сонячноі̆ енергії утворюється з $\mathrm{CO}_{2}$ і води нова органічна речовнна-клітковнна, хөмічний склад якої визначається формулоюо $\mathrm{C}_{6} \mathrm{H}_{10} \mathrm{O}_{5}$. З віком до клітковини приєдвується лігнін, і вкупі з нею утворює деревину. Деревина становить у ростучого дсрева без кори за вагою приблпзво половину $(45-55 \%)$, а друга половпна припадає на воду, розмішену нерівномірно: у стовбурі 40\%, у гіллі- $60 \%$. У повітряно-сухій деревпні є воді до $25 \%$, у напівсухій-до $35 \%$, у сирій -до $550 \%$, у гіллі-до $65 \%$.

Деревина вважається за суху, коли в ній є $16-18 \%$ води. Сутосуху деревпну можна одержати лшше через ш'тучне вшсушування.

Крім клітковнни й воли, в дереві є ще лігнін смоли, цукор, мінеральні речовинп, жири, дереввпй сік та пнш. Вони становлять $45^{\%} \%$ від сухої частпни леревини, а $55 \%$ припадає на клітковину.

Пересічнпй хемічний склад суто-сухої деревини внзиачається так: вугледю (C) $-50 \%$, кисню ( O ) $-42 \%$, воднюо ( H ) $-6 \%$, азоту ( N ) $-1 \%$, мінеральних речовин (зола) - $1 \%$.

Отже продукція деревинп є виключно прпродній продес, чим лісове господарство о стільки відрізняється від фабричного виробництва, що можна говорити лише про зовнішню тотожність поміж: нимп.

У той час, коли в промпсловості збільшення капіталу і прапі на 100, 200, $300 \%$ дає нідповідве збільшення продукції, в лісовому господарстві роля праці й капіталу дуже обмежева. Лісовцй господар не має змоги зцачно збільшпти продукцію деревнни, він може лише допомагатв природі через техніку догляду за древостанами, поставивши їх у найсприятливіпі умови що-до освітлення та використування ними трунту. За допомогою лісової техніки лісове господарство має змогу підносвти свою продукцію дуже поступово і зробити це може лише протягом довгого часу. Сучасне зразкове німецьке господарство піднесло процукцію німецькпх лісів на $100 \%$ лише за 100 років, що дає $1 \%$ пересічвого зростання продукції. Свідомий вплив лісового господаря через лісову техніку, скерований на впховання деревини певної якости, теж дуже поступово дає свої наслідкп.

Зазначені особливості лісового господарства треба завжди мати на оці, порушУючи проблеми деревини.

Аналогі $н и и ̆ ~ в и д ~ к у л ь т у р и ~ з е м л і ~-~ с і л ь с ь к е ~ г о с п о д а р с т в о-в ~ о с н о в-~$ ному 6 такий самий природній процес, але тут вплвв сільського

господаря значно більший. Агроном досить влливово втручається в природиій процес утворення продуптів сільського господарства крохмалю, білків та цукру,-регулює щ̆ паправляє внробництво; ролл ж лісового господаря поки-що цілком другорядна. Iррирода в широкому розумінні дього слова (клімат, грунт, рельє()) є найголовніпий фактор лісового виробництва, що продукує дерепнну.

Продукти сільського господаретва, цо становлять осповні засобл харчування людини, належать до реqей першого вжитку. До цієї жі катсгорії слід валјчити й деревину, бо без пеї не можна уявити собі не тількн поступовий рух культури, але павіть ісиування людности.

Це підтвержується 'тим, що деревниу надто широко й різноманітпо використовувалося вже за часів первісної культури--і разом із зростанням культчри і людности використання і питома вага деревини в народшьому господарстві збільшуютьсяй виростають и наш тас до величезиих розмірів.

Потреби господарства, шо іх задовольняє в паш час деревина, падто широкі ї різноманітві. Тепер трудно собі улвити якусь галузц пародвього господарства, де б не вжнвалось деревпни.

Всі ввпадки вливапнл деревппи можва поділити на три гүупи: 1) внкорнстання деревнии ва палнво, 2) використання деревинп, sк будівельного матерıялу ї сиронини для механічного обробленнл, 3) використання деревини, як спровини для хемічвого переробленвя.

Доки не добували камінного вугілля. дерешива була єдиним джерелом енергетинн, єона єцино ружала фао́рнки іі заводи і задовольняла хатні потребп людностп. Тому роля деревини, як палива, була надзвнчайно великою длля цієї історичної добп.

Кольберг, міністр фінансів Франції, за часів Јюдовіка XIV (XVII в.), захпщаючп в парламенті новий Лісовий Кодекс, що мав спричинитися до правильнішого ї доцільнішого використовування лісів, сказав:


Але, не ввал:аючп на суворий Јісовий Кодекс, нищення лісів у Франції продовжувалось, і Франція не загннула, але росла й зміцнювалась тільки тому, що промвсловість перейшла на ким‘яне вўгілля, і паливна роля деревини почала зменшуватися.

Енергетпка сучасного світового господарства базується на иншшх джерелах. Загальна спла всіх двигувів світу визначабться щось у 600 млл. кінських сил, з яких на людську енергію припада6 40 міл. (1/15 частина), на механічну-560.

Джерелами енсргіі, що і̌ викорнстовує сучасне світове господарство, є теплова енергія палива, гідравлічна енергія й енергія вітру. Світові запаси вугілля визначаоться в 7.398 міліярдів тонн, рі甲ний світовпй здобутою становвть в 1913 р.-1.342 міл. тонн. Коли првпуститн, що річниї здобуток і спожпвання буде зростати щорічно иа $3 \%$, лк це спостерігалось за шередвоєнного часу, то всі запасп вугілля буде вичерпано через 200 років. Світові запаси нафти становлять 7.696 міл. тонн, або в 1000 раз менпе ніжк запасів кам‘лного вугілля, і за умовоп обмеженого споживання їх буде використано протягом 50 років. Решта жк палпвних ресурсів-црова, горф, солома-поновлюються, тому й пптання про остаточне їх вичерпання не ставитьсл.

Фактпчне сучасне внкористання енергії в світовому rocподарстві та запасц світової енергії, що їх можна буде внкориетати протлгом 200 років (час впчерпанья вугілля), за підрахунками проф̆. Рамзіна в умоввому паливі (вугілля з теплотворчою сироможністю то00 кал. в 1 кілогр.), складаоть такі цифри:

|  | 200-piчmi зanac: enenriï: |  | Сучасие світове викопистания енергії: |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 13 tonhax | $\mathrm{Ha} \% \%$ | B тонilax | Ha $\% \%$ |
| Вугizus . | 5.600 мізіяря. | 75.1 | 1.250 міліярл. | 76.3 |
| Дрова. - | 340 " | 4.15 | 150 - | 9.2 |
| Topd. | 2 (ja) | 3.6 | 3. | 0.3 |
| Coroma | 37 | 0.5 | 30 | 1.9 |
| IIa! | 115 | 0.15 | 200 | 12.3 |
| Birep. | 825 | 11.15 | " " | n |
| Енергія воли | 3 l | 5 | .. - | $\ldots$ |
| Pa303. | 7.153.5 міліярд. | 100 | 1.6:35) міліярд. | 100) |

Наведеві дані свідчать, що сучасне світове господарство використовує, як основне джерело епергії, вугілля, яке складає $76,3 \%$ енөргії, друге місце належить нафті - $12,3 \%$, трете-дровам $-9,2 \%$, четверте соломі- $1,9 \%$ ӥ останнв-торфові- $0,3 \%$.

Отже, ми наочно бачимо, що дровам в сучасяому світовому енергетичному балансі належквть цілком другорядне звачінвя (9,2\%), а в майбутньому господарстві звачіння дров ще зменшиться на половину, і вони вже будуть становити лише $4,6 \%$ світової енергії.

Та паливна роля деревнни в різних країнах ве однакова; в промислових краӵнах (Авглія, Сполучені Штати, Германія) менша, ніж у країнах с.-господарських, до яких належить наш Радсоюз.

За даними Фролова, в Росії було використано 1913 року 7.396 міл. пудів різного палива в умовних одинидях, які поміж'окремими родами палива поділялися так:


Отже в нас основним джерелом енергії за передвовнного часу були дрова, які давали $57.4 \%$ евергії, друге місде належить вугіллю $(33 \%)$, третє-нафті ( $7.80 \%$ ) й останнє-торфові ( $1.8 \%$ ).

Дрова споживало переважно сільське й міське населення, а залізниді ї промисловість-вугілля та вафту, які становили там $88 \%$, тоді як дрова- $12 \%$ до всієї використаної енергії.

В часи революції, коли Донбас тимчасово завмер (1919-20 р.), иитома вага дров в енергетичному балансі Радсоюзу абільшилась до $880 \%$, тому цілком зрозумілий нам повинен бути вираз тов. Леніна: „Леса спасли Революцію".

Такий вегативвий для народнього господарства паливний баланс ми поступово виправляємо, але все ж ще на сьогодні роля дров у паливному нашому балансі трохи більша, ніж за пөредвобнного часу, бо паливві потреби сільського й міського населення задовольняються, лк і до війни, на $95 \%$ дровами, а питома вага дров у промисловості, транспорті та инших галузях народнього господарства збільшилась з 12 до $18 \%$.

Великий \% енергії дров у силовому балансі є дуже негативне явище, бо витрачається значна частина цієї самої енергії ва 'ї пересування. А тому проблема енергетики є кардинальне питання Радянського господарства, і над розв'язанням його працюють наукові сили,

енергетичні секції Союзного й республіканських плавів, цопомічні наукові установи та колективна думка.

Несприлтливе розтапування паливних ресурсів (вугілля на півдні, дрова й торф переважно на півночі), з одного боку, і великі витрати па їх транспорт-з другого, покааують на конечну потребу замінити їх електричною епергією, тому зрозуміло, що електриффікація стаб за основну базу, на лкій має перебудуватпсл напе соціялістичве господарство.

Ураховуючи всі паші енергетичві ресјрси, ми маємо змогу створити цілком сприятливий енергетичний баланс для вашого господарства.

За підрахунками проф̆есора Рамзіна, наш Радсоюз маб таку кількість енергії в різних видах в умоввих одиницях:

|  | Вугілля всіх родів та сортів | 383.9 |  |  |  | 50.8\% |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Торф . . . . . . . . . . | . 207.6 | " | " | " | 26.7\% |
| 3) | Вітер | 69 | " | $\cdots$ |  | 8.9\% |
| 4) | Дрова | 63 | " | " | " | 8.1\% |
| 5) | Водяна енергія | 31.1 | " | " | " | 4\% |
| 6) | Солома | 6.7 | " | " | " | 0.9\% |
| 7) | На()ra | 4.3 | " | " | " | 0.6\% |
|  | Разом | . 775.6 |  |  |  | 100\% |

Наведена таблиця свідчнть про те, що за основне джерело енергії в маӥбутвьому має бути: вугілля, яке ставовить $50.8 \%$, і торф $26.7 \%$, а сумарно $77.5 \%$ до всієї енергії Радсоюзу; друге місце буде належати вітрові ( $8.9 \%$ ), дровам ( $8.1 \%$ ) та водянії евергії ( $4 \%$ ), які сумарно дадуть $21 \%$ енергії; солома й нафта будуть мати незначну литому вагу ( $1.5 \%$ ) в напому енергетнчному балансі.

Отже в майбутньому дрова буде відсунуто з першого на четверте за питомол вагою місце в енергетпчному балансі. Не слід все жк забуватл, пцо дрова довго ще будуть мати велике значіндя для селянства Снбіру, північної й середньої смуги Европейської частини Радсоюзу. Јише перебудова господарства й побуту села на соціялістичних засадах та його індустріялізація змінить енергетичні форми села й замінить енөргію дров на енергію електрикн.

Але деревина, втрачаючи поступово своє паливне вначіння післл виваходу вугілля, почала набувати нового звачіння як наслідок використання мінерального палива.

Парове господарство спричинєлося до розвитку промисловости, яка почала вємагати великої кількости будівельних матеріллів так на збудування промпслових підприємств, як і в вигляді спровинп для виробу різних "речеӥ широкого вжитку.

Викорнстання деревини для зазначеної мети росло рівнобіжно з розвитком промисловостп ї культури. Тепер трудно уявитн собі таку галузь, де б не використовувалась будівельна чп механічно, чп хемічно оброблена деревина.

Наӥбільше потребує деревпнп різноманітне будівництво. Будівництво нашого села споживає будівельних дерев’яних хатеріялів за ix цівою на $80-90 \%$.

Будівельні матерілли в широкому розуміниі цього слова становлять не тільки стовпи, підвалини, балки, крокви, латп, лкі ӥдуть на будову стін та даху, а також дошки, брусп, фанера, з якшх роблять вікна, двері, долівку та вншу роботу.

Тому питома вага деревпни в міському будівншдтві, де головними

булівельними матеріялами є цегла, камінь, цемент та залізо, є також досить значпою, а саме-складає $30-40 \%$ за іхньою ціною.

Велику ропю відограє дсревина в справі обміну. Коробкн, ділкки (що їх виготоваюють з сосни, оснки), стружка (ллина, оснка), мішки, рогожі (з лппи) становлять найнониреніший пакунковий матеріял. โосвть пошпрене також у нас кустарне виробництво з лозп (меблі, корои́кп, кошикп та инін.).

Особлвво велике значінвя має деревина в житті нашого села. Усе господарство ї побут населения Сибіру, півиіної та середньої смуги Eвропейської частинн Радсогозу в основі своїй має деревиву. Майже всс господарське приладля й хатні речі влробляються цілком або переважно з деревини. Куди не кннь оком чп у дворі селяина, чп в хаті,- скрізь побачиш дсрево: віз, сани. впла, граблі, лрмо, ночви, діжни, посуда та инш. Дерево йде з селянпвом від дия його народжешня до смертп.
"... Ребенком в сосновую люльку ${ }^{1}$ )
Меня клала нслная маль,
Уму, - похоронлт и буду л
Cпова в сосповой люльке лежать..."
Села північної та середньої смуги Росії за данпмп страхових установ вигорали цілком протягом 20 років через те, що побудоваві впключно а дерева і соломи.

Наше село перебуває ще й до цього часу, колп молливо так впсловнтпся, „в оточенні ї під впливом дерев’яної культурп".

ILIпроке вживавня в будівпицтві каміння, заліза, цегли не зменшили спожпвання дереввни, бо вона знайшла ще ппрше застосовання в новпх галузях народнього гоеподарства.

Будівництво залізниць потребує на 1 версту 1500 дерев'яних алелінів (шпал), і потребу залізниць всього світу в деревпві обраховупть
 заготовку.

Залізниці СРСР потребують щорічно 2 м міл. злеяннів, до яких треба додати ще деревину, потрібну, щоб побудувати містки, будівлі, вагони, телеграфні та телефонні стовпп.

Сумарна щорічна потреба нагшх залізннць сягаєдо 7.1 міл. куи́. ли будівельної деревинп ${ }^{2}$ ).

Досить велпку кілекість деревнни споживає гірнпча промпсловість на так званий пахтовий ліс. У Германії, папрпклад, на цю галузь внкорнстовується $15 \%$ усієї будівельної іи ділової деревини.

Доспть важливу складову частину становвть деревина у віїськовій справі. Тут деревина широко вживається на вироблення зброї, на транспортиі ї стратегічні засобп.

На деревиві базується сірникова промисловість, яка вшкорпстовує осику на виготовлення коробок і так званої соломкп. Так само й виробництво меблів базується ша деревиві: але воно викорпстовує значну кількість пород дерева- віщьху, сосну, ялвну, дуб, ясень, клен, груmу, оріх та коштовві тропічні кольорові породи. Останні використовується переважно в вигляді фанери.

Велика кількість кустарнпх і фабрично-заводськпх підприємств, що механічво оброи́ляють деревину й цристосовують її до різноманітного вжитку, зайвий раз підкреслюоть значінвя деревини в сучасному світовому господарстві й побуті людини.

[^25]Наша кустарна промисловість ввробллє з білої вільхи, осики, липии, почастп з клену посуд (тарілкп, ложкп), цяцьки, веретена, прядки; держанна промисловість-з грабу поганллки, шо йдуть на ткапькі фабрикн. Одиих дерев’лних ложок виробллється щорічно $1.5-2.0$ міл. штук.

Новий засіб сполучення авіяція також використовує деревину ясеня, ллини иа будування літаків. Цівність будівельної іи механічно оброблепої дерерини, яку споживає світове господарство, підрахувати неможливо за браком псвних даних. $Є$ змога визначвти липе питому вагу частини будівельинх матсріялів й механічно-обробленої деревини, випущених на. світовий ринок.

За даними статистики ${ }^{1}$ ) (вітовдй лісовпіі експорт в 1911 році становив 2026 міл. карб., з яких на механічно-оброблсну деревину припадало 1280 міл: карб. ( $55 \%$ ), а на групу хемічно-перероблених то-варів- 846 карб. ( $45 \% \mathrm{~h}$ ).

Навсдені дані свідчать про те, гдо иродукти хемічного перероблення деревини в сучасному світовому господарстві набули вже досить великого значіння. Але це значіння в майбутньому ше збільпиться, бо використания деревини, як сироввни для хемічного перероблення, раптово зростає. Прагненвя одержати від дереввни найбільшу цінність проказує шлях до хемічного псрероблення деревини. Коли за сучасної світової господарчої кон'юнктури основна маса деревини проходить механіqне оброблення, то господарство майбутнього буде рішуче вимагати пөреходу на впший щабель, на хемічнө перероблення, яке дасть ціннішиї продукт. Хемізапія господарства Радсоюзу, що є пашпм черговим завданяям, підведе базу й утворить нові стимули для поширеннл хемічного перероблення деревини.

Як зазначено више, сучасне світове господарство вніе досить широко викорпстовує деревнну, як сировину, на хемічне переробленнл. Наӥбільшу питому вагу в дьому переробленні має впріб паперу. Найвпжчі сорти паперу (пакунковнй) вцробляють з деревинної масп, себто механічно- обробленої деревини, а найнищі сорти (папір актовий)з целюлльзи, себто з хемічно-обробленої деревинп (чистої клітчатки), середні сорти паперу одержують, змішавши менш коштовну деревинну масу з целюльозою в певній пропордії: так, газетвий папір має $25^{\circ} \%$ целюль 0 пи ї $75 \%$ деревпнної маси, а звпчайнпй кнпжковвї ма6 $40 \%$ целюльозп іи $60 \%$ деревинної масп.

Світова паперова промисловість викиристовує 37 міл. куб. саж. ${ }^{2}$ ) деревинп, а для цього потрібно рубати шорічво щось гоо. 000 гектарів деревостанів ялпни, смереки та инших.

Виріб паперу особливо поширений у Сполученпх Штатах Півн. Америки, в Канаді, Швеції, Фінляндії, Германії іі зовсім мало-в нас (щось $5 \%$ ); терез де мп довозшли значну кількість паперу та паперової спровини, напрпклад: в 1924 р. 102,3 тоннп паперової масп та паперу ва суму 17.5 міл. карб., і це в той час, колп ми маємо найбільшу площу деревостанів ялини. Немає ніякого сумніву, що в недалекому майбутньому ми остількн пошпрпмо свов паперове ввробництво, що задовольнпмо всі власні потребп ї будемо нивозити значну кількість готоввх товарів за кордон.

Поки-що ми майже цілком задовольняємо свої власні потреби, а після потиренвя виробництва, що предбачається за планом, наш папір вийде на закордонпиї ршнок.

До революції Росія спожцвала щорічно паперу 314 т. тонн, з яких 133 т. тонн довозпла; деревпнної маси 92 т. тонн, з якшх довозшла

[^26]40 т. тонн, а пелюльози 186 г. тони. Спожпвання паперу на душу धтановило по 2,4 ћг, тоді, як Сполучені ІІтатп споживали 50 ћг, Аиглія 27.5 ке, Германія 22.1 кг, (Јрапиія 16.4 ヶ้. ІЦорічне світове споживання панеру становать 14 міл. тонн, або 850 мі. нудів.

Брак сировини на вироблення паперу спричиниться до збільшення ціни на нього й до зменшення спожиьанпя, нас:підком того буде затримка в культурному розвиткові супсільства.

Хемічне перерибления деревини дає пе й ці:Іу низку иншшх продуктів, напрнклад, суха перегоика шинлькових пород дає пічнииі шпигинар, каніфолю, крсозот; перегонка листяних пород дає оцет, метиловиї спирт. З продуктів сухої нерегонки дерева можна в лабот раторії виготовити (久ормалін, адетон, лкцї вжнваєтьея на виготування впбухових речовин, а також штучний кавчук 3 шшн"пнару. Останній (кавчук) можна одержати через хемічне оброблення целюльози хлорпетим динком з домішкою гліцерпну.

Недавно в Німеччшні впнайдено нову вибухову речовшну, що складається з рідкого повітря та деревного вугілля. I вона краца за всі пнші тпм, що Іัі легко зберігати ӥ крпє вона в собі величезну вибухову силу.

Кора з дуба, вербп козятої (пвы), ялини має від 8 до $15^{0} \%$, а деякі тропічні породп до $3 \geqslant 0$ кислотп, яку широко вживають у шкіряній промисловості. Остаинімп часамп цю кислоту замішяє дубовпй екстракт, виготовлений хемічним переробленням дубовпх дров на спеціяльних екстрактових заводах.

З шпильок сосни, смерекп, ялини впробляють ефірні олії і широко впкористовують їх в парфюмерії та аптечній справі. З смерекової олії вєробляють штучну камф̆ору, яку в природньому вигляді одержують з камфоорового дерева.

Але найкоштовніш। й найважливіпі для сучасного світового господарства хемічні продуктп дають тропічні ліси, в лких росте кавчук (другорядне значіння мають бальзами, смоли та олії: коносова, пальмова, олнвкова). Кавчук разом з другорядншми хемічнимп товарамп становчть важливпї предмет світової торгівлі і складав 1911 року суму в 342 міл. каро́.

Кавчук-органічна речовпна, що здобувається підсочкою численних тропічннх пород, яка дає густу масу-гуму. Промисливу підсочку тропічннх пород, щоб здобуватп кавчук, розпочато в кіпці XV'III в., і за 100 років вона дослгла великпх розмірів-54 тис. тонн. Половшну зазначеної кількости кавчуку давала Бразілія.

У кінці XVIIl віку приролні запаси тропічни пород, які давали кавчук, впчерпано, тому з початку XIX віку перейпли до штучного розведення кавчукових дерев. Ця нова l'алузь розвивалась досить швчдко, 60 вже в 1923 р. ${ }^{1}$ ) плантації далп кавчуку 368 тонн, і це становило $20 \%$ свігової продукції кавчуку. Осередок продукції кавчуку тепер пересувувся з Бразілії на остров Цейлов, Зондські острови та Малакський півостров, на якпх скупчено $93 \%$ світових плантацій кавчуку.
$70^{\%} \%$ світової продукції кавчуку сполєивають Сполучені Штати, решту-Европа. Росјя в передвоєнший час довозвла $1 \%$ світової продукції. Радсоюз 1924 року довіз 2 міл. тонн на суму 6.4 міл. карб. на задоволення по'грбб нашої гумової промшсловости. Спробу штучно розводити кавqук ми переводимо в ваших підтропнках-біля Ватуму.

Тепер внступає на чергу дня штучний впріб кавчуку, щоб задо-

[^27]ольнити. няотреби промисловости з целюльози та шпигпнару, які виготовллються також з дерева.

Під час світової війни німці виробляли а деревнни вату, яку вживали на перев'язки.

У кінці XIX віку француз IШардоне використав целюльозу на виріб штучного шовку. Це виробництво за останві 25 років швидко зросло. В 1923 р. ${ }^{\text {) }}$ світова продукція штучного шовку становила 42.2 тис. тонн (природнього лаше 30 т. тонн), а в 1925 р. - 85 т. тонн, себ-то за два роки зросла на $100 \%$. Впробнпцтво штучного шовку тепер скупчено переважно в чотирьох країнах: Сполучених Штатах, які дають $1 / 3$ світової продукдії, Італії, яка виробллє $1 / 6$, Германії з Англією, продукція яких становить по $1 / 7$. Решту дає Франція та инииі країни. Штучне виробництво шовку монополізовано в світовому маштабі. До світового об'єдвапня увіходлть головніші підприємства Сполучених Штатів, Англії та Італіі.

У нас є поки-що одна фабрика штучного шовку біля Москви (в Митнщах); передбачаєтьєя збудувати фабрику штучного товку в Київі й инших містах Радсоюзу.

Ця галузь промнсловоств є досить рентабельна й має всі підстави для значного поширення.

Штучнпй шовк покх-по в поріввянні з текстильними виробами з льону та бавовии є продукція дорога, й тому не може бути предметом широкого масового споживання, але в майбутвьому техніка впробнщцтва штучного шовку удосконалиться й продукція остільки по:фешевшає, що буде рація замінити сучасву сировину ткацької примисловости бавовну та льон) на картон. I тоді деревина стане за головну базу спроввни ткадької промисловости й розв'яже складие питання про постачання сировиною нашої ткацької промпсловости, а це буде матп величезне значіння для нашого Радянського будівництва.

До дього тасу мп наводили прикладп впкорнстанпя мертвої деревини в різних галузях народнього господарства, а тепөр звернемо увагу на викорпстання лісу на корені, бо воно обіцяє дати в маӥбутньому значну вигоду нашому господарству. Воно становить новнй спосіб, так званого побічного, використанвя лісэ.

Річ іде про підсочку сосви, щоб здобувати живицю, з якої виробляють терпентину (шпигинар) та каніфолю. Ці хемічві продукти широко вживаються в різних галузях промисловостд і в передвоєнний час їх довозили на суму 9 міл. карб. щорічно.

Каніфоля використовубться на виріб простих сортів мила, при чім у Сполучених Штатах Америкп для цього впкористовується $45 \%$ спожитої каніфолі, в паперовій промисловості спожнвають їі ва проклейку папер., а в хемічній промисловості- на впріб лаків, лінолеуму, церат та пнш.

Хемічно-чистиї шпитинар вжнвається широко, лк лікувальний засіб, у хемічній промисловості-на виготуваннл лаків, фарб. Крім того, з нього можна одержатп в лабораторії штучний кавчук та камфоору.

Терпентинна промисловість (підсочка) наӥпоширеніша в Сп̇олучених Штатах та Фрянції. Наӥбільшого розвитку вона досягла $1908 / 9$ року, коли було вироблено з живиці 1.48.485 ${ }^{2}$ ) англо-тонн (англо-тонна - 1016 кілогр.) төрпентинної олії (цииґинар) і 70ธ, 300 англотонн каніфолі. На чолі внробництва столли Сполучені Цтати, які

[^28]виробляли $79.08{ }^{\circ}$, друге місце заӥмала Франція ( $15.8 . \%^{\%} \%$, третєІспанія ( $2.88 \%$ ) і $1.890 \%_{\text {п пр }}$ приадала на Португалію й Грецію, а решта ( $051 \%$ ) - на нині країни - сюди входила й кол. Росія.

Хпжацьке використания в Сполученвх IIтатах сосиових лісів спричинилось до скорочсння підсотпого промислу. Брак продукції терпентинвого промнслу на світовому ринку сплкувались поповнити пиші країни, але з 'іх обмеженимп ресурсами вони цього не могли дослгти.

Про світову продукціо терпептинної оліі ї каніфолі в 1925/26 році. дає уявленнл ппжченаведена таблпця в англо-тоннах ${ }^{1}$ ):

| К p a $\mathrm{j}^{\text {\% }}$ н | Тераентинна олія | Каніроля | $\%$ від світової продукнії |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Півд. Америк. Соолучен. Нıтат. | 75.000 | 357.140 | ${ }^{67,17}$ |
| Франдıя . . . | 25.000 | 181.300 | 22,28 |
| l-папія | 5.780 | 26.780 | 5,06 |
| Португалія | 1.875 | 9.000 | 1.69 |
| Греція | 1.560 | 7.370 | 1.39 |
| Іпдія | 780 | 3.350 | 0,6.t |
| Мехіка | 1.560 | 7.140 | 1,35 |
| Hrmi країни | 470 | $\bigcirc 230$ | 0,42 |
| Разом | 112.025 | 531.310 | 100\% |

Отже світове виробншцтво терпентинної олії зменпилось на 36.280 англо-тонн ( $25 \%$ ), а каніфолі—ва 173.990 англо-тонв ( $25 \%$ ) виключно за рахунок Сполученнх Штатів, що скоротвлш свою продукдію на ${ }^{1 / 3}$. в той час, лк Франція збільшпла своє виробнидтво на 6\%, Іспанія на $32 \%$, Португалія на $81 \%$. Наша продукдія остільки мізерна, що ми попали в групу „инші країни", яки сумарно дають $0.42 \%$ світової продукції.

Зазначена світова продукдія не задовольняє потреб світового ринку, і відчувається потреба: на терпентинну олію в розмірі щось. 25.000 тонн та на 80.000 тонн каніфолі.

Нам треба скористатися з такого сприятливого стану світовогоринку ї розвинутн свою терпентннну промисловість, щоб задовольнити власні потребпі подати лишкп на світовиї ринок. Коли ми не використаємо цей момент, то світовий ринок задовольнить свої потреби штучним шпиґинаром та каніфолею, внготування яких за сучасного стану хемії не складе особыивнх труднопів. Про це свідчить виготуванвя штучного кавчуку, роля якого надзвнчайно велика в сучасному народньому господарстві.

Головна умова длн роввитку терпентинної промисловости у нас є. Це наявність велиних плош сосновнх масивів, що становллть біля $1 / 3$ вкритої лісом площ Европейської частини СРСР. Технічне ж уміння робітнпки набудуть в процесі самої роботи.

Оскиькп підсочка шкодить деревпні, зменшуучи приріст та погірнуючи технічвј властввостп їі, - мп дього ще поки не знаємо. G підстави гадатч, що колв раціонально організувати пјдсочку за французьким методом, то шкода повинна бути дуже незначеа, й на неї не слід звертати уваги.

На Україні підсочна справа стала вже на твердий шлях й підвела під себе міцну економічну базу: вона дає до 70 карб. щорічвого чистого прибутку з 1 гектара підсочуваноі площі. 'Гут підсочка цілком


ув’лаується з існуючою системою лісового господарства, впкористовуючи чергові лісосіки за 3-5 років дорубапня.

На Україві підсочку провадить Виробнича Частина ВУПЛ’у, орган, підлеглий Управлінню Јісами, і це гарантує успіх справи, усовує додаткові витрати й різні небажані перешкоди. У РСФРР підсочку провадять сторонні для лісу оргцнізації-трест „Лесохим", лісова кооперація „Всеколле", які ще не мають певиих досягнень, по-перше, чсрез брак техиічного досвіду, по-друге, через значні додаткові витрати на спеціяльний апарат, які можва значно скоротити, передавши всі процеси що-до здобування живиді, сөбто підсочку в тісному розумінні цього слова, органам Лісового Господарства (Лісництву), а перерооку живипі на шпигцнар та каніфоло залишити в розпорядженні треста „Лесохим".

За наших лісових ресурсів ми маємо змогу пониритк підсочку в Европ. частині Союзу до 1 міл. гектарів. і дя площа дасть нам щось із 280.000 тонн живиці, з якої можна виробитп 42.000 тонн терпентинної олії і 196.000 тонн каніфоллі. Це дасть змогу задовольнити наші власні потреби й попит світового ринку в розмірі до 25.000 тонн тер-
 лузь народнього господарства поліпшить наш розрахунковий балавс і дасть заробіток 140.000 батраків і незаможного селянства в сумі до 20-25 міл. карбовандів.

Нарешті, не виключена можливість використання деревини після відповідного хемічного оброблення на харчі худобі й людині. Відомий хемик Бергіус винайшов спосіб готуватп цукор з деревини ${ }^{1}$ ), цілком при马атншї на харяування худоби й свнней. Цей винахід збільшить кормові засоби сільського господарства за рахунок лісу.

Таке пристосування деревини до харчування може спричинитися до корінної зміни сучасної культури землі. Тепер сільськс господарство 6 рептабельнішиї впд культурп землі, піж лісове господарство, і витнскає останнє з продукційних грунтів на суто-лісові землі (піски, гори, ярп), непридатші для с.-господарської культури.

Веручп на увагу, що ліс дає щорічно сухої речовинш вдвоє більше ніж сільс.-господарські рослинп, - рентабельність грунту під лісом зможе повернутися в протилежний бік.

Отже, ми бачимо, яку величезну ролю відограє церевнна в сучасному світовому господарстві, і як значіння Ї̈ з розвитком промпсловостн й культури невхпльно зростає.

Недостача деревинп й сурогатів, що заміняють деревину, можуть стати за значну перешкоду до розвєтку вароднього господарства ї культури. Особлшво великого значіння д.пя розвитку культури вабирає недостача лісу, прпдатного, щоб робити а нього папір.

Вплив недостачі деревшнш на всі галузі народнього господарства й на побут суспільства досить легко уявити, пережнвши наші революційні роки, коли деревнна внкористовувалась фунтами замість пудів. Колп б такий стан речей тривав цовгий час, нашу культуру було б відкинуто на цілі вікп назад.

Нам тепер цілком повинно бути зрозумілим, чому світове господарство надає деревині такого велпкого значіннл й вш•уває проблему деревшни на перше місце.

Американськнй економіст Пінчот так оцінює ролю деревинп в сучасному світовому господарстві: „Вільшість намагаються назвати наш вік віком кридіта електрикп і дивнться на деревпну, як на матеріял

[^29]переднішої й примітивнішої культурп. Але иє’єктивно глянувши ва ролю лісу в різних галузях сучасного жнттл: будівництві, трашспорті, промисловості, і особливо на значіння його в продукції паперу і звяяаного з цим роєту культури та знань серед суспільства, то наш вік без перебільшення можна назватл віком деренини. Сучасна світова кон'юнктура характернзується невхнльнпм збільшенням споливавнл деревини, і спроби замінити її иншими матеріялами завжди утворюють новшї попит на деревичу. Завданням терміновим, невідкладним, лке стоїть, як світова прооблема, 6 доконечність встановити рівновагу поміж запасами деревини та попитом, що невхильно збільшується".

Коли анархічне капіталістичне господарство, продукцін лкого регулює ринок, робить спроби підрахувати наявні лісові світові ресурсп, то наше Радянське планове господарство тим паче повшнно стати на шлях підрахунків, шоб дати підстави для своєї майбутної економічої політики, з одного боку, скласти праьнльний плає внкористанвя наявних запасів деревинп, по-друге, і правпльно організувати своє лісове господарство, по-третє. Наочне уявлення про налвні запаси деревипи в наших лісах, розмір потребп нашого народнього господарства що-до деревини та опіввідношення поміж ними дає так званий баланс деревпни, про який о́уде сказано в окремій статті.

## ก. Дицяк.

## ОРГАНІЗАЦІЯ I ПРАКТИКА МАШИНОВО-ТРАНТОРНИХ ТОВАРИСТВ НА київщинІ.

Вступ.
Єелянство Киивщини - псреважно малоземельне (господарств, що мають землі цо 1 гектара, $19,7 \%$, від 1 до 2 -х$24,4 \%$ ), недостатньо забезпечене робочою тягловою силою ( $43,7 \%$ господарств не мають робочої худобн), п'ять адміністративних районів Полісся зовсім не мають таких машии як жатка, молотарка з механтчим двигуном, а в двох раионах нсмає сівалок.

Міл тим складша сільсько-господарсьにа машина, а трактор вокрема, є провідшики колективізування дрібного селянського господарства.

Траютор, як і пишу складну' с.-г. машпну, можна шілком використатл тільки на збі:ьннному зємельпому маснві.

Щоб́ раціонально використати трактора в сільському господарстві, треба дрібні розпоронені господарства оо́єднати в машпново-тракторні товариства або в колективн, дс можна датп тракторові певне навантажения.

Організація розпорошеного селявського господарства в машннові говариства та иниі 06 єднання в умовах Кпївщини є справа не легка.

Різиі природньо-історнчні та економічні умови раӥонів Київщини вимагають не тільки певпої методнки в справі організації усуспільнення засобів виробннцтва в селянському господарстві, але й умілого їх підбору.

Іереведеняя зем:твпорядження, заведення громадськпх сівозмінів у землевпорядкованпх земгромадах, кредити - полегпують роботу в справі усуспільнення засобів виробппцтва.

На Київщииі машияово-тракторні товаршства почили закладатися з 1925 року. Ніякоги плану, як в оргавізації такого тппу об’єднань, так і в іх агроінструкторському обслуговуванні не було. На 1/X 1927 р. на терени Кнївщини було 70 машнновю-трагторних товариств.

Про те, як ці товариства працюють. як внкористовується трактора та иншу складну манину, чш діӥсни машина допомагає селянському господарству обөлнатися, відомостей не були.

Надалі залишати ці товариства в такому стані не можна було, ти» більше, цц часто, після їх самоліквідації, трактор та шнші машини потраплялп до рук заможника, шо використовував їх як засіб для сксплоатації незаможного селянства.

16 черввя 1927 року Рада Haродніх Kомјсарів У ${ }^{\top}$ СРР затвердила новиї нормальнвї (раніш був зразковий) статут. машнново-тракторнвх товариств, на лкий треба було до $1 / \mathrm{l} 1928$ року перевести всі машиновотракторві т-ва.

Саме тоді ${ }_{n}$ Укрколгосп" виробив спецілльну анкету, щоб ра30м з приняттлм нового статута в товариствах можна було зробшти іх обслідування.

Щоб дю роботу краще провестп, було утворешо ва раӥонах і в окрузі спеціяльні реєстрадійні комісії. До складу комісій на раїонах входили: представник PBK (голова комісіи), він же уповноваженпиі Окр-

кооператкомітету, представийкп КНС і Земвідділу. Аналогічний склад номісі був і н окрузі.

До обов'язку раїонових комісії входило обслідувати маниновотракторні товариства, заповнити на кожне товариство анкету, скликати загальні зборп членів, щоб прийняти новиі статут і оформити ііого перереєстраиін.

Робота комісії була важка, бо маїже ні одип товариство не мало налагодженого рахівництва, певиого обліку членів та їх матеріяльной забезпеченостп. Через те всі відомості, що їх зібрано, мають статичний характер.

Переревстровано 52 маниново-тракторних товариетва, а переӥшло на статут товариства спільного обробітку вемлі 2, на статут буряковіх т-в 2 і ліквідовано 18 т-в (усіх товариств на $1 ;$ I-28 року було 74 ).

Наслідкп розроблення матеріялів, що їх зібрано, подавмо пижче.

## Роля машиновотракторних товариств у машинізації сільського господар. ства.

 до експлоатації збіднілого безреманевтного господарства заможпінимм верствами села.

За данпми ЦСУ, бідняцьких господарств є $52,6 \%$ усіх господарств, лцо набулп мпше $10,2 \%$ усіх проданих машин. Вища група селянських господарств, що складає $12,3 \%$, забпрає $55,5 \%$ машин.

Безперечно $12,3 \%$ господарств, що придбали $55,5 \%$ усіх проданих машшн, ве можуть повно їх використатп в своїх господаретвах. Це дає можливість робити висновки, що машнна, шо не має повного навантажен:я в $12,3 \%$ гпсподарствах, править за чинник експлоатаці亡.

Індивідуально, як бідняцьке, так і значиа частина середняцького господарств матеріяльно не можуть придбати складної, нивіть і напівскладної манвни. Та й ця група селянства.не може датн машипі повного вавантаження.

Треба шукати пнших шляхів до забезпечення бідняцького господарства потрібними машннами та знаряддям. ЦІляхи ці вказує . Paдянська влада й комуністична партія.

XV з'їдд партії, на доповідь т. Молотова, ухвалив таку постанову: „Цоб обмежити постачання с.-г. машин куркульським елементам села, впробпти відповідні норми зменшення частки куркулів у загальній сумі зреалізованих машин, ровплата готівкою і т. инше".

Цю директиву партійниго з'їзду найлегше можна внконати. через організацію нового колективного покупця с.-і'. машин. 'Треба об'вднати дрібні селянські одиниці у збільшенні. Такою одивицеп, цо вже зможе прилбати манину й технічно і раціонально йі внкористати, стає машиново-тракторне товариство, а в деякії мірі і машиновий гурток.

Тільки кроперація, поставивши замість коня добру вдосконалену машину, зможе скупчити павкруги неї дрібпі одиниці селяннського господарства. що поступово перейдуть до усуспі:чьнення продесів с.-г. впробвицтва.

Щоб поглибити справу усусппльненого́ виробвицтва й спільного виюористання машин, треба зміцнити наявні справжні машиново-тракторні товариства, що складаються з бідияцько-середияцьких верств селянства, допомагапчи їм ловготерміновим кредитом. Складні ма-шини-тракторні молотарки, різні зерноочисні машини, сівалки, то-щотреба скупчнти в цих товариствах.

Здебільшого ді об'єднання закладаютьсл в тнх районах, де йде складна машина-молотарка, двигун, а також там, де 6 можливість внкористати трактора.

Темп роввитку машиново-тракторних товариств не по всіх районах одпаковий. У районах більшої земельної забезпечености й можливости крацого використанвя складної машини, розвиток цих об'єднань іде шиндиим темпом. На Україві степова смуга має більше мапшновотракторних товариств. Коли простежити розвиток цих об'єднань на Київцшні, побачимо таку саму картвну.

63\% машиново-тракторних товариств, що їх описуємо, розташовані в південих районах округи, $27 \%$ У районах передполісся; на поліссі ж машиново-тракторві об'єднапня стали засновуватисл з 1928 року з часу переведення в делких селах вемлевпорядженнл.

Організовуючись, ппоб усуспільнитп продеси та засобп виробницва в сільському господарстві через спільне набувавня та вккористання машнн і знаряддів, мапиново-тракторні товариства є разом з тим і провідники с.-г. культури на село.

Селянство полісся, що йому надсилу самому придбатп добру машину, може де легко зробитп через машинові об’єднання.

До останшього маӥжө часу ми спостерігалп, що більпість складних машин попадала до заможнішої групи селянства.

Якщо візьмемо дані по Україні що-до продажу машин за 1928 р., то бачимо, що треба було просунути складввх с.-г. машин на село на суму понад 50 мільйонів карбовандів.
$27,1 \%$ машии коштують кожна окремо більше як 200 карб., - де двигуни, снопов'язалки, жатки, трієри, то-що. Такі машини і бідвяк, і середняк сам не купить. А все л машин, що коштують понад 200 крб. кожна, розповсюоджено на 13.555 тисяч карб. ( $27,1 \%$ ), а напівскладні машици вартістю від 100 до 200 карб.-на 14.300 тислч карб. ( $28.6 \%$ ).

На Кпївщині поточного року придбано машин на 890.000 карб., з них складншх машин до $30 \%$. Ці машини закупають головним чнном колектпви й машиново-тракторні товарпства. Bсі об'бднання одержують машини за довготерміновиій кредит.

以о-до тракторів, то іх на Київщпві є 99. За постановою Уряду тепер набути трактора окрөма особа не може; їого можуть набувати лише колективи та машиново-тракторні товариства. Не пошпрооться тракторп у такшх раӥонах Київщини: Дџмерськиї, ЗЖукинськцй, Іваньківськчй, Розважівський, Чорнобкльськпй і Шепелицький. Як бачимо $28,5 \%$ районів Кнївщини не мають трактора. Машиново-тракторні товариства мають у корнстувашні 23 трактори, або 23,30\%. Решта тракторів у коршстуванні колективів і радгоспів.

Роботу машпново-тракторннх товариств ще не вивчено. Матеріяли що-до цієї справи на Кіиїщині-це анкетне обслідувавня товариств у 192 S році. Надалі передбачається внвчнтн роботу товарпств при найблшжчій участі науково-дослідчшх установ м. Кчїва.

Справу про організацію машинової кооперації піднлто
Історична довідка машнновотранторної нооперації на Київ-

щині. нові оргапізаціі організаци того часу були двох твпв: машинові й мапнновотракторні товариства. Перші мали змогу за статутом придбатп напівскладві машини (сівалку, віялку ї шнші). Машшново-тракторні товариства мали право набути трактора й ті с.-г. машшни, ццо й машинове товариство.

3amuoris.-11.

Машиново－тракторні товариства кваліфіковано лк первісну форму с．－г．колсктиву．Ці товариства в більшості були дрібиі об＇єднания． На практпці в них виявлялися іпдпвідуалістичні риси，наслідком чого вони часто розпадалися，а машини，що іх товариства пабували через Сільбавк，залишалися в окремих господарів．Так потрапллли складві машпни，ба навіть і трактори，до окремих заможних селли．

Щоб цього уникнути，Гоповнооператкомітет 17／II 1926 року（протокол ㅊo 15／76，п．3）ухвалив збільшити вимоги для ревстрації машиново－ тракторних товариств，що забезпечували б колективістичний харагтер пих товариств і маӥбутнє перетворення їх у виці колективні форми． Статута машинового товариства було скасовано，а вироблено одии нормальнвй статут машиново－тракторного товариства．Новпй статут було подано на затвердження РНК УСРР，але щоб не затримувати організацію й реєстрацію товариств，Головкооперком ухвалив тимча－ сово ввкористовувати старвї̆（від $15 / \mathrm{IV}-1925$ р．）статут машиново－ тракториих товарнств．Проте до нього було ароблено додаток，за лкнм товариства могли реєструватпся лпше в тому разі，коли в них $є$ не менше як 15 членів та землі 100 гектарів． 16 тервня 1927 року РНК УСРР затвердпв нормальний статут машдново－тракторного товариства． За цим статутом у товаристві повинно бутп не менше 15 члсніві землі в вих не менще 75 гектарів．Як за існування товарпства，так і за його ліквідації，набутпії трактор не можө вивласновати окрема особа， бо це б колективне майно．

На Кпївщині було чнмало машинових і машиново－тракторних това－ риств，що ааклалися 1925 року за статутом від 9／V－1924 року і 15／IV－1925 року．Але ніяких відомостей про роботу цих товарпств не збереглося．Факт лише той，що більшість цих товариств заклада－ лисл навмисне，щоб придбати дефіцитві машини．Особлпво важливої ролі в усуспільневні процесів сільсько－господарського виробництва ді товариств не відогравали．

За тимн відомостями，що в нас 6，розвиток машиново－тракторних товариств ішов так：

| 1925 | року було | товариств | . | . | 3 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1926 |  |  |  |  |  |
| 1927 | $"$ | $"$ | . | . | 35 |

В кінці 1927 року ӥ на початку＂ 1928 р．мапиново－тракторні това－ риства переведено на нормальний статут．

Перейшло на дсй статут 52 товариства， 4 т－ва прийняли статут товариства спільного оброблення землі，а решта 16 т－в ліквідовано． бо вічого спільного з кооперадією вони не мали．

Товариства，що эалишилися після перересстрації 1928 року，за часом організації і реєстрації іхнього статута в Кооперкомі，розподі－ ляються так：

|  | P O к $\quad \mathrm{h}$ |  |  |  |  |  | Разом |  | Примітка |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1925 |  | 1926 |  | 1927 |  |  |  |  |
|  | 官总 |  |  |  |  |  | 老易是 |  |  |
| Час організації то－ вариств | 3 | 5，77 | 13 | 25 | 36 | 69，23 | 52 | － |  |
| Час реєстрації ста－ тута ．．．．．． | 1 | 1，92 | 13 | 25 | 36 | 69，23 | 50 | 96，15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | не зареєстро－ вано． |

Лебсдинське товариство організовано в 1925 році, статута зареєстровано 8/I-1926 р. № 605, Фасівське товариство організовано в 1925 році, статута зареєстровано 13/V-1927 року № 2754. Одне товариство, органівоване 1926 року, зареєстровано 1927 року. Два това-рпства-одше 1926 р., друге 1927 р. не були зареєстровані.

Наведені дані лскраво свідчать про ту тяганпну, що була при реєстрації статутів.

Сучасні машиново-тракторні товариства виявляють тенденцію до переходу в вищі форми кооперації-колективи. На перехід 2 -х мапп-ново-тракторних товариств на статут товарпства спільного обротленнл землі, на нашу думку, вплинув факт землевпорядження, а також налагодлөність організаційно-агротехнічного обслуговування й кредит.

> 0рганізаційне й агротехнічне обслуговування машнново - тракторннх товариств.

Вироблюючи статута й встановлюючи певний порядок його реєстрації, кооперативні організадії, а також земельні органи не змогли вчасно налагодити оргавізаційного та агротехнічного обслуговуваиня машиново-тракторних товариств.
Значна кількість товариств виникала з ініпіятиви самого селянства, без будь-якої допомоги.

Аналізувавши матеріялн 47 машиново-тракторних товариств, маємо таке:

|  | . 3 чієї іпіпіятиви організовапо товариства | Кi.тькiсть | $0 \%$ до всіх товариетв |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 3 ініціятиви самого селянства | 17 | 30,7 |
| 2 | 3 ініціятиви КНС . . . . | 8 | 15,4 |
| 3 | З ініціятивв крөдитовдх товариств | 7 | 13,3 |
| 4 | З ініцілтиви РЗВ, партосередків, сільрад, шефорьанізацій | 20 | 40,6 |

Як видно, в справі організаціі машиново-тракторвих товариств КНС і кредптові товариства відограли незначну ролю. Кредитові товарпства самі ше молоді, тому $13,3 \%$ машинових товариств, що організувалися за їхньою ініціятивою, можна вважати за число достатнє. Але не можна вже того сказатп за КНС, бо ця організація, набувши певної практики в роботі, організувала лише $15,4 \%$ товарнств.

Не малу ролю в організації і змішиенні машиново-тракторнвх товариств відограв біднядьний кредит. Товариства одержали такого кредиту до 40,621 карб. переважно машинами.

Поруч з тим, як машиново-тракторним товариствам мало допомагали в їх організації, було кволе ї агроінструкторське обслуговування. Протягом 1927 року товариства обслідували: ревізійві комісіі19 разів, кредвтові товариства-8 разів, агрономк та інструктори10 разів, РВК-1 раз. Товариств, що іх ні разу не обслјцувано впродовж року-24 (46,1\%).

Простежмо також, оскільки були аацікавлөві роботою машиновотракторних товариств самі пайовики, а також різні громадські й державні оргавізації. Впродовж року товариства робили звітн за свою роботу: на загальннх зборах пайоввків-29, ша засіданні сільради-22, на зборах КНС-10, на засіданні правлінь кредитових товарпств-4, на райтехвараді і PBK-10 разів. 「'овариств, що іх ніхто не обслідував та що не робили звітів про своюо роботу-11, або $21,1 \%$, а треба сказати, що ця група орудуб довготерміновпмп кредитами в сумі
17.630 карб., або $28 \%$ усіх кредитів, що їх мають машиново-тракторні товариства.

Роботу правлінь, рявізійних комісій та кількість загальнпх зборів пайовиків можна характерпзувати за такнми даннми:

|  | Кількість | $\left\|\begin{array}{c} \text { Пересічио } \\ \text { на одио т-во } \end{array}\right\|$ | Примітіа |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. Загаллинхх зборів пайовпків | 238 | 4,601 | 25 ревізійних комісій або $48 \%$ нipaay 10 збиралиен |
| 2. Засідань прапліпи . . . | 168 | 3.23 | $48 \%$ нipaay 18 збиралися ллл ревізії роботи свого |
| 3. - ревіаііних комісій | 3.4 | 0,66 | длл ревizil poontn cboro тонариства. |

Машиново-тракторнпх товариств, шо ні пайццкп їх, ні цравліния, а також і ревізійні комісії ніразу не збиралися для обміркуваиня роботп-6 ( $11,50 \%$ ).

Плановости в роботі товариств теж не було. За відомостлми, що є, складено планів роботь 7 ( $13,5 \%$ ), решта ( $86,5 \%$ ) товарпств иланів роботи не складали.

Кожне товариство встановлювало певний порлдок використаиня машпн. Компетентність загальних зборів пайовнків у дій справі характеризуємо такимп віцомостями: зборів, що ухвалюовалп порядок вшкорпстання машнн, відбулосл 5 ( $9,6 \%$ ), зборів, що лпше обмірковували цей порядок,-16 $(30,8 \%)$, у $59,6 \%$ товариств порядку використання машни на загальншх зборах не обмірковувалося. Першочерговість використания машин була така: 17 товариств ( $32,7 \%$ ) в першу чергу забезпечували вимогв на машпвп своіх членів; 14 товариств ( $27 \%$ ) - не членів. Від решти товариств ( $40,3 \%$ ) ніякнх відомостеї по це не мавмо.

З наведенпх данпх можна зробпти такі висновки: 1) роботу маши-ново-тракторних товариств не було охоплено впливом з боку агрономі甲ного та інструкторського персоналу; 2) державні ї громадські органівації, особливо КНС, теж не віддавалп належної уваги ції галузі роботи; 3) сільради впявили певву актпвні•ть в справі шалагодженв" роботи машиново-тракторнпх товариств, заслухавгпи ва своїх засіданнях 22 доповіді; 4) заслабкнї був контроль та керівиицгво в справі впкористання машшн та кредптів з боку кредитовшх товариств. За матеріялами обслідування машшново-тракторинх това-
 торинх тов за ір іх та уатеріяльвоюо ознакою. Авалізовано посемеӥно-маєтсоціялнною та кові спискн у јо машиново-тракторнех товариств. За матеріяяьною ознаною. дашшми цієї аналізш фізвчншх членів у товариствах є 1801, що за содіяльно-маєтковим станом вони поділяються так:

|  | Загальна кіль. ність чдепів | $\begin{gathered} \text { Tо всіх членів } \\ \text { у } \% \% \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Незаможпикіу | 1080 | 59.9 |
| Середвяків | 556 | 36.4 |
| Заможних . . . . . . . . | 27 | 1,5 |
| Квших (учитетів. робітник.) | 38 | 2.2 |
| Pa3os. | 1801 | 100\% |

Найбільший відсоток ( 59,9 ) припадає иа иезаможнпків. Заможних эленів $1,5 \%$. До перереєстрації машиново-тракторивх товариств, у ипх було заможних членів щось $4 \%$.

Загальне зменшення відсотку заможних пояснюється тим，що біль－ шість товарџств，у складі лкнх було тимало заможних，ліквідовано або реоргаиізовано．

До ниних（ $2,2 \%$ ）треба зачпслитп вчителів，робітннків，що беруть участь у роботі товариств як кваліфікована сила（рахівники，тракто－ рпсти，то－що）．

участь членів машиново－трак－ торних T －в у ро－ боті різних орга－ нізацій．

Ми не можемо датп певної характеристпки що－до участи членів товариств у різиих організаціях до часу пере－ реєстрації，бо таквх відомостей пемає．Але к цілком певно можна констатувати，цо до перереєстрації \％чле－ нів КНС，КП（б）У，ЛКСМУ був пезначннй．

Наслідком апалізи 50 посемейно－маєткорих списків маємо ось－що：

|  | Загальна кількість | $\begin{gathered} \text { у } \% \% \\ \text { до всіх } \% \text { reaib } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| İenib İIIC ．．．．．${ }^{\text {c }}$ | SSI | 48.9 |
| Членів i кандит． $\mathrm{R} \Pi(6)$ $^{\text {．}}$ | 57 | 3，2 |
| Јленів JКイСМУ ．．． | 33 | 1，8 |
| P if 300 m ．．．．． | 971 | $53,9 \%$ |

Репта членів（ $46,1 \%$ ）не брали ніякої участи в громадських орга－ нізаціях．Цеї момент дає можливість припускати，що громадськість на селі ше недостатвьо охопила свойм вплпвом роботу машиново－ тракторних об＇єдвань．

Потрібпо більшої увагн до роботи машнново－тракторних об＇єднань， щоб через нпх можна було утворитп передумовп до переходу на усуспільненс господарювания．

Склаа роднн．
Співвідношення між кількісто прапездатших і загальною кількістю їдців членів го обслідувашпх машиново－трактор－ ншх товариств вчдно з такої таблнці：

|  | Зага．1ьпа кількість | $\begin{aligned} & y \% \% \\ & \text { до всіх їдиів } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Чоловіків | 4180 | －9，6 |
| ぶinos | 4545 | 50.4 |
| Всіх їдців．．． | 9025 | 100 |
| 3 иих працсздітпих | 414 | 48.9 |

Пересічно на одного робітнпка припадає 2,04 їдців（цл норма за велика：проф．Чалнов у своїх монографічних дослідженнях встановив ї розмір у 1,40 ）．

ВПсока норма навантаження на робітника пояснюеться тим，皿о в товариствах $51.1 \%$ непрацсздатишх．Якцо до цього додати неповне внкористання силп жіноцтва，то ця норма збільшиться．Це безпе－ репно негативно впливає на господарчвй развиток т－в．

Серед непрацездатних є чпмало дітей．｜х треба доглядатп й ви－ ховувати．ГГрп івдивідуальному господарювавві ці обов’лзки несе жінка．Припустивши，що ва кожпе господарство припадає дві жінкв й одва дптпна，то $39 \%$ жінок повинно вибути а чпсла робітвпків． Зліквідувати цө явище можна лпше при усуспільвені процесів вп－ робвицтва，відповідвії організадії праці ї побуту．Сучасна оргаші－ задія господарства машиново－тракторвпх т－в не утворює умов，щоб людську рабочу сплу впкористати повно й раціонально，хоч наван－ таження на окремого робітника буде більпе ві» нормального．

3абеапеченіоть чдөнів машинодотракторинх товариотв землею.

Землею товариства забсапечеві нө однаково. Розмір площі в товариствах залежить від загальної забезнечености здмлею селянства району чи села, де зорганізувалося ма-шиново-тракторне товариство, а також складу членів, до т-в.
За посемейно-мабтковнми списками забезпеченість товариств зомлею така (50 т-в):

|  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 듭 } \\ & :- \\ & \text { 롤 } \end{aligned}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. Bcigï aensti. | 8670,76 | 173,41 | 4,80 | 0,90 | 0,92 |
| 2. Ріллі і садвбної землі | 7212,53 | 144,25 | 4,00 | 0,80 | 0,78 |
| 3. В тому чпелі посіву . | 3697,07 | 73,91 | 2,05 | 0,40 | 0,50 |

За даними обслідування можна стверджувати той факт, що мащи-ново-тракторні товариства в більпості організовуються на надільних землях. Норма забезпечення членів товариства землею не пөревищує пересічної норми на їцця в окрузі.

Товариства частково здають свою землю в орендне корпстування, а також і самі оревдують. Дані свідчать про те, що орендні відносини в товариствах не розвинені. На 50 товариств здано в оревду 14.40 гектарів землі, а взято в оренду 29,5 гектарів.

Забөзпвчөність Організація машиново-тракторних товариств ставить собі жиямм реманөн- за мету через усуспільненвя машин та знарядця раціотом. на село вөде до зменшеввя живої тяглової робочої сили та збільшенпя натомість продуктивної худоби. Фактична забезпеченість машиновотракторнєх товариств жввнм реманентом, за даними аналізп, така:

|  | Всього худоби | Ha 100 гектарів рільної землів т-вах | На 100 гектарів рільної землі в окруаі |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1468 21 | $\begin{array}{r} 20,35 \\ 0,30 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 20,15 \\ 3,60 \end{array}$ |
| Bо. 18 | 113 | 1,58 | 5,71 |
| Корови ${ }_{\text {\| }}^{\text {¢ дорослі }}$ молодняк . . . . | $\begin{array}{r} 1689 \\ 96 \end{array}$ | - $\begin{array}{r}23,40 \\ 1,20\end{array}$ | $\begin{array}{r} 27,45 \\ 6,59 \end{array}$ |
| Pa30x | 3387 | 46,83 | 63,50 |

Як бачимо, пересічні покажчики живого реманенту на 100 гектарів рільної землі в окрузі більші (63,50), ніж у машиново тракторних т-вах. Сталося це тому, що склад машивово-тракторних т-в бід-няцько-середняцький з малою кількісто живого реманенту. Крім того, т-ва поліпшують якість хуцоби за рахунок іІ кількости.

В т-вах збільшуєтьсл кількість робочих коней. В окруаі на 100 гектарів рільної землі припадає 20,15 коней, в т-вах-20,35. Покажчики кінського молодняку в т-вах значно нижчі— 0,30 в т-вах, проти 3.60, в окруз1. Кількість возів в товариствах теж зменшубться. Це

аменпення йде за рахунок збільшення робочих коней і заміни живої тяглової сили на механічну.

Машиново-тракторні т-ва, лк і сільсько-господарські колективи, беруть чпмалу участь у поліпшенні скотарства. За допомогою кредиту, а також за власні кошти, т-ва купують племінну худобу-молочних корів, що звачно (на 4,05 на 100 гектарів) понижує загальні покалчики рогатої худоби. Проте темп розгортання племінної справи в товариствах ще кволий і великого впливу на поліпшення скотарства округи не має.
Забезпеченість У члени машиново-тракторного товариства входлть госчлснів товариств подарства, ццо в ших не вистачає своїх машин та с.-г. знамашинами та ряддя. Машишове товариство наперед розраховує наван-

знарядаям. таження на свої машини з тим, щоб кожнии член товариства мав можливість одержати потрібну в̈ому мапину, а також, щоб ці машини було технічно раціонально використано.

У маниновому товаристві наявна кількість машин погоджується з їх дійсною потребою та фактичним використанням.
()актичний стан забеапечення машнново-тракторних товариств зваряддям та машинами видно з таких данкх:

| Назва машни та знаряддя | Загальна кількість | На 100 гектарів рільної землі | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { B окруаі } \\ \hline \text { на } 100 \text { reктарів } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Плугів | 1028 | 14,20 | 11,43 |
| liуiьтиваторів | 248 | 3,44 | 1,46 |
| Сівалок | 18 | 0,21 | 0.10 |
| Жаток . | 17 | 0,20 | 0.05 |
| Січкаревь | 9 | 0,12 | 0,77 |
| Борін . . | 66 | 0,90 | 2,5 |
| Молотарок | 21 | 0,30 | 0,20 |

Негативне явице в роботі машиново-тракторних т-в цб збільшення кількости плугів, бо 14,20 плугів на 100 гектарів рільної землі забагато. Протилежне треба сказати за инше с.-г. знаряддя й машини. Веа них не можна поліппити техніку обробітку грунту. В окруаі мало культиваторів, сівалок і жаток. Збільшені покажчикн цього знаряддя в т-вах 6 позптивне явище. Мп ще мабмо мало посівів сівалкою ӥ збирання хлібів жаткою. Машнново-тракторні т-ва повкнні цей вид машщии особливо поширювати. Відчувається також брак молотарок, зокрема, з механічвнмп двигуном. Покажчик-0,30 є мінімальниї, бо т-ва обслуговують молотаркою не тількп своїх члєвів, але ж і околишнє селянство.

Зменшения в т-вах кількости січкарень i борін-є ділком нормальне явище, бо дезмөншення йде за рахунок покращання їх якости. Рух членів у то- Брак певнпх матеріллів не дає змогп детально впвчити

вариствах. динаміку зростання членської масп в товарнствах. Рух членів машиново-тракторних товариств відбувався так:

|  | X 1925 | року | 59. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1/ | X 1926 | " | 294 |
| 1/ | X 1927 | " | 1624 |
| 1/I | 1928 | " | 1743. |

За даними аналізи посемейно-маєткових списків 48 мапиново-тракторних товариств, теперішні члени за роками вступу розподіляються так:

| Porn . . . . . . . . . . . . . . |  | 1025 | 1920 | 1927 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Кількість членів |  | 12 | 329 | 1312 |
| Неапзожквих | Загальне число | ${ }_{0}$ | 168 | 85:3 |
|  | \% \% | 50 | 51 | ${ }^{6}$ |
| Середняків | Загальше число | 1 | 158 | . 106 |
|  | \% \% . | 8 | 11 | 31 |
| Зауожних | Загальне чпсло. | 1 | 2 | 19 |
|  | \% \% . | 8 | 0,6 | 1,4 |
| Ивmex . . . . | Загальие число | - | 1 | 31 |
|  | \% \% . | - | 0.3 | 2.3 |
| Членів KHC | Загальне чпсло. | 9 | 185 | 730 |
|  | \% \% | 75 | 57 | 55 |
| Членів КП(б)У | Загальне чпсло. | - | 8 | 42 |
|  | \% \% . | - | 2,4 | 3,2 |
| Члевів ЛКСМУ | Загальне число | - | ${ }^{6}$ | 21 |
|  | \%\% . . . . | - | 1.5 | 1.6 |

Серед членів машпново-тракторннх товариств помітно зростак група незаможннків ( $\mathbf{5 0} \%$ до $65 \%$ ); група середняків дає зментения з $44 \%$ до $31 \%$; група заможнвків, у порівнянні до минулих років, дає збільшення в складі членів з $0,6 \%$ до $1,4 \%$; зменшився відсоток (з 57 до 55) членів КНС, зростає кількість члевів КП(б)У а 01925 р. до $3,2 \% 1927$ року.

Вважаємо, що група заможників вступає до с.-г. об'єднавь, зокрема до машиново-тракторних товариств, щоб ухилитися від оподаткуванвя, а також, щоб набути можливість використати кредит.

Склад правлінь і ревізікних комісіп машиновотранторинх товариств.

Відомості за склад правлінь і ревізійних комісій зібрано від 47 товариств. Аналізуючи ці відомості, можемо встановити соціяльний склад керівнпх і контрольнех органів. У складі правлівь є 132 членп. що за соціяльною ознакоюо поділяються ва: пезаможників-87 ( $65,9 \%$ ), середвяків - 35 ( $26,5 /{ }^{\circ}$ ), инших (робітвиків і інтелігенції) - $10(7,6 \%)$, а них - членів КНС - $90(68,180 \%$ ), членів $і$ кандидатів КП(б) У-10 $(7,6 \%)$ і членів і кандидатів ЛКСМУ - $7(5,3 \%)$.

До складу ревізійних комісій входить 116 членів: незаможннків$78(67,2 \%)$, середвяків - $34(29,3 \%)$, инших - $4(3,5 \%)$, з них - членів КНС - $78(67,2 \%)$, членів і кандидатів КП(б) У-5 ( $4,3 \%$ ) і членів ЛКСМУ - $2(1,7 \%)$.

З авалізи видво, що належне керівництво роботою машиново-тракторних товариств забезпечено. Ні в складі правлінь, ні в складі реві-

зіӥних комісій заможнпків вемає. До иншпх (у правлінні $7,6 \%$ і ревізіӥних комісіях $3,5 \%$ ) треба віднести робітників та впптслів.

## 0 рганізаційна ув'язка машино-во-тракторних т-в з нншими кооперативними організаціями.

 з иншими кооперативними організаціями - кредитовпмп товариствами, Колгоспсоюзом, Плодосоюзом, то-що. Через кредитову сітку товариства забезпечуються кредитами. Bід Колгоспсоюзу одерлсують оргаюізаціїно-технічну допомогу. Це не всі машпново-тракториі товариства, но про иих іде річ, є члсни Колгоспсоюзу.Вступ машиново-тракторних товариств до членів крсдитових товариств, характеризується такимп даними:

|  |  | Загальша сума naïв | $\begin{aligned} & \text { Mapecitino } \\ & \text { Ha } 1 \text { nañ } \\ & \text { (кар6.) } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Bucceno naïr . | 3:3 | 2375 | 71.90 |
| вступи. внесків | 52 | 75 | 1,4-4 |

Організація нош- ЦЦб вести операції, машиново-тракторні товариства потів машннозо винні зібрати Для цъого певні кошти. Конти складатранторннх т-в. ютьсяя з члснськнх внесків - вступиих, пайових і спеціяльидх. ЛІересічнпй вступвий внесок для членів, за аналізою 52 товариств, дорівнює 1,44 карб. Найменший розмір вступного внеску 0,25 карб́. і найоільшшй 5 гарб. Пересічнийі̆ пайовий внесок 14 карб. Наймепший пай 3 карб., найбільший 100 карб. Спеціяльні внески практнкувалося в одному товаристві. Внесено иа спеціяльні впдатки 20 каро́.
додаткова відпо. Цоб мати гарантію в повернепні кредитів, різної доповідальність чле- моги, а також належного їх використання, встановлюотться нів. додаткова відповідальність членів. Ухвалу про додаткову відповідальність та її розмір виносять загальні збори членів манпновотракториого товариства. Товариства, мо їх оппсується, розмір додаткової відновідальностп встановлювали різно: 36 товарпств встановили десятпкратну відповідальність, ь тов. - п’ятнадцятикратну, 3 - двадцитпкратву і 8 тов. розміру відповідальностп не визвачили.
Принцкп скяа- Набуваючп трактора, треба мати певві коштк. Метод дання коштів на придбання трактора. складання цих коштів у товариствах провадиться різно. Наводпмо дані з практикп 52-х товариств:

1. Розкладають па кожного члена однакову пайку . 9 тов.
2. За кредит без відновідвого внеску . . . . . . 4 "
3. З десятпни на кожного члені . . . . . . . . . . 1 "
4. Позпчка в членів . . . . . . . . . . . . . . . . 2 "
5. 3 обіговнх коштів товарпства . . . . . . . . . 3 "
6. Нс рівно ва членів за класовпм принципом . . . 1 "
7. 3 членськни внесків . . . . . . . . . . . . . 1 =
8. З заробітків членів . . . . . . . . . . . . . . 1

30 товариств ніякнх віцрахувань у пій справі не провадшлп.
Повернення кредиту провадшться за таким првнципом: 25 товяриств впплачують боргп з загальнпх прнбутків товариства і 4 т-ва проваднли виплату боргів за розкладкою па членів.

На $1 / \mathrm{X}-1927$ р. треба було виплатити за трактора 17.225 крб.. фактнчно жк виплатшли на $1 / \mathrm{X}-1927$ року 6.700 карб. $(39,40 \%)$. Усі ма-шиново-тракторні товарпства кредитує кредитова кооперація.

За роботу машиною (трактором і двигуном) товарнства одержали:

|  | Кількість т-п, що прадювалп маіниноо | Загальна сума в карб. | Пудís зериа |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Від членів товариства. . | 11 | $8: 341$ | 270 |
|  | 13 | 12120 | 1530 |
| Сума заробітку, що нероаподілена мж qленами п пе-членами т-ва | 3 | 5473 | - |
| За прокат машпи $\left\{\begin{array}{l}\text { члеиів } \\ \text { не-членів }\end{array}\right.$ | 7 | $\begin{array}{r} 627 \\ 21 \cdot 18 \end{array}$ | - |
| Не розподілено мін членами f пе-членами т-в8 | 1. | 893 | -- |
| Pa a o m | - | 29002 | 1509 |

Від спільного заробітку машиново-тракторвнх товарпств тракторами та машинами відраховано до капіталу 6007 карб., решту сум заробітку розподілено поміж членами, а також на виплату боргів. Приндип розподілу заробітку від машин поміж членів провадиться на пай.

> Рахізничтво в машинопо. тракториих TOB-8ax. Без обліку як грошового, так і праці членів не можна правильно господарювати, проте машиново-тракторні товариства в себе рахівництво запроваджують поволі й педостатньо. З 52 -х товариств, що їх перереєстровано, мають заведене рахівництво 27 тов. ( $52 \%$ ). Провадять зョписп на шпаргалках $11(21 \%)$, зовсім не заведено рахівництва в 14 т-в ( $27 \%$ ).

Рахівництво ведеться через спедіяльно запрошеного робітиика у 7-х товариствах, веде член правління за певну платню або даремно в 29 товариствах; одержує платно за ведення рахівництва 13 чоловіка праціюють даремно-26.

Платвя рахівникові пересічно 10 карб. на місяць.
Є в практиці ще найлання рахівника на сезон. Таких випадків 62. Оптата 27 карб. за сезон.

У цілому, як бачимо, рахівництво в машиново-тракторвих товариствах не налагоджено. Тому не дивно, що матеріяли перереєстрації не дали бажаншх наслідків що-до організаціі капіталів та обліку праці й розподілу наслідків господарювання (див. табл. ва стор. 171).

Аналізуючи баланса-активну його частпну-ми бачимо, що звачні кошти ( $65 \%$ ) вкладево на машини ї інвевтар, а також чвмала сума припадає на збчтки. Зокрема, трактори забирають 37533 карб. 61 коп., що складає $27 \%$ до балансу. На пнший інвентар вкладено 68,342 карб. 22 коп. $-40 \%$ балавсу.

Машиново-тракторві т-ва ведуть і збутову операцію, але ж сума збуту незначна -2488 карб. 38 коп. $-1,4 \%$.

Збитків т-ва понесли на 16566 карб. 01 коп., або 90 ; д до балансу. Ця дифра збитку характерна для машиново-тракторннх т-в. Найбільше збитків т-ва одержують з-за неправильного й неповного використання складних машин - молотарок, тракторів. Зайві переїзди, простої мапин, неорганізованість праці, як відбиток індпвідуального господарства, спостерігаємо також і в машиново-тракторних т-вах. Дрібве розпорошеве івдивідуальне господарство членів т-в не може зменнити збитків. Щоб цих збитків позбутися, товариства повинні звести свою землю до шолів громадського сівообороту а спільним суміжним користуванвям, а також оргачізувати використання машин і працю коло них. Без цього машиново-тракторні т-ва безсилі зменшити непродуктивні витрати своіх членів.

Баланс манпново-тракторних товариств на $1 / X-27 \quad$ р

| A K 「 И B |  |  | П А С И В |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Іазва рахунків | Су |  | Назва рахунків | Сума |  |
|  | Карб. | lion. |  | Карб. | Коп |
| 1. Kaca <br> 2. Паї в різних установах та цінні пап. | 3272 | 13 | 1. Капітали: |  |  |
|  |  | 69 |  | 0550 | 77 |
|  | $2 \cdot 112$ |  | в) основннй спеціяльнй . . . . . | 1239 | 39 |
| 3. Машини п̆ іивентар:a) трактори . . . . . . |  |  |  | 2292 | 1.5 |
|  | 37533 | 61 | г) амортпзацйний <br> 2. Позики кродитсоюзу: | 4735 | 61 |
| a) трактори <br> 6) иитий іивентар <br> в) не вианачено | 68342 6570 | 22 |  |  |  |
| в) не вианачено <br> 4. Майно: <br> a) будівлі |  | 14 | 2. Позики кродитсоюзу: <br> a) довготермінова: | 22368 | 50 |
|  | 3624 | 88 | а 12 міс. до $3-\mathrm{x}$ років <br> а 3 -х років і більш | 21909 | 91 |
| a) будівлі <br> б) промислові підприємства <br> в) худоба | 9968 | 01 | 6) короткотермінова |  |  |
|  | 3050 | 96 | до 12 місяиів. . | 1508 | 61 |
| r) инше зайво <br> 5. Матеріяли та крам: <br> a) постачання | 5818 | 02 | 3. Поанй вныпхх установ. |  |  |
|  |  | 57 | грошові: <br> a) довготермінові: |  |  |
| б) $36 y \mathrm{y}$. . | 2488 | 38 | з 12 міс. до 3 -х рохів | 20911 | 44 |
| в) для власнвх потреб | 1620 | 31 | 3 3-x років і більше | 30586 | 63 |
| 6. Дебітори: |  |  | б) короткотермінові: |  |  |
| а) членв товар-в. <br> б) різні особп | 9702 | $\begin{aligned} & 02 \\ & 59 \end{aligned}$ | до 12 місядів | 1943 | 41 |
|  | 2399 16566 |  | 4. Вкладки: <br> a) члени товариств <br> б) різні особи <br> 5. Різиі вкладки <br> 6. Прибутки | 5465 | 55 |
| 7. Збитки . . . . . . . . |  | 01 |  | 14.42 | $\overline{7}$ |
|  |  |  |  | 9253 | 73 |
|  |  |  |  | 2198 | 32 |
|  |  |  |  | 333 | 7 |
| Балаис . . . 17317157 |  |  | Баланс | 73171 |  |

Найголовніші джерела - пасивна qаствна, - звідки т-ва беруть коштп для своїх операцій, є кредити-довготермінові й короткотермінові. Загальна сума довготермінових кредитів дорівню6 95776 карб. 48 коп., або $55 \%$ до балансу. Короткотермінових позик 8917 карб. 57 коп., до $5 \%$ балансу. Як бачшмо, короткотермінові позчки складають незначниї відсоток у загальній сумі позик, що їх одержують мащиновотракторпі т-ва. Капіталів, що іх утворють т-ва-17.877 карб. 92 коп.$10 \%$ балавсу. З них паї на 9550 карб. 77 коп.--до $5 \%$.

В т-вах ще практикуються вклади членів. Таких вкладів нараховується до 12894 карб. 62 коп.-до $7 \%$.

Різних прибутків т-ва одержали-33397 карб. 97 коп.-або $20 \%$ до балансу.

З аналізи видно, що т-ва недостатньо мобілізують коштв своїх членів. Цей бік роботи т-в треба вадалі виправитп.
Землевпоря- Найбільшою перешкодоюо до налагодженвя роботи маши-

дження, ян перед
мова до організації роботи
машиново - тракторних това-

риств.
ркств. далеко.
Землі 40 машиново-тракторнвх товариств, що ІІх обслідувано й перереєстровано, ще не зведено до одного місця.

Коли ваяти до уваги відомості, що іх подали самі товар-ва, земля ix розпорошена в 5283 кусках. Јише 12 товариств мають землю в по-

лях сівозміни, але ж не поруч, як це треба, а в різвіх місцлх, бо користування вемлею тут окремо-іпдивідуальне.

Форма землекористуванвя в члепів тиварпств посмулно черезполосна, місдями одруова.

При землевпорядкуваниі земельних громад машпново-тракторні товариства висловили бажання одержати землю: 45 ( $86,6 \%$ ) това-рпств-в полях сівозміни, але в подвірно-участкове корпстуваннл; 4 (7,60 о ) - в одному клинові у товарпське коршстувацня, ї 3 т-ва $(5,8 \%)$ - на одрубах.

Отже більшість товариств бажає мати землю в полях сівозміни з подвірно-участковою формою землекористування.

Прп такому стані, пптанпя про усуспільненнл не тільки машин та знаряддя, але й спільного оброблення землі - цоспть проблематичне.

Нижче навөдені дані аналізи матеріялів обслідувания т-в це стверджують.

| Земля, що на ній товариство веде спілыне оброблення | Іількість |  | $\% \%$ <br> до всіх товардстт |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Tob-b | Землі |  |
| 1. Трудова | 1 | $982 a$ | 1.9 |
| 2. Фондова - | - | - |  |
| 3. Орендовава . | 1 | $102 a$ | 1.9 |

Як бачимо, спільного оброблення землі машиново-тракторні т-ва не провадять.

108 гектарів землі, що їі неначе 6 то товариства обробллють спільно, складають лише $1,24 \%$ всібї землі, що є в користуванні членів машиново-тракторних товариств.
06'єкт роботи Як уже відзначалося, машиново-тракторві товариства машнново - трак- спільного господаровання не вели. Навіть у окремих

торних т-в. ділянках роботи (оранка, сівба, жнива) не було елементів усуспільнення. Ні одне товариство (з 52-х) не зазпачило в анкеті, що воно провадить, чи колпсь провадило ва полі роботу спільно щрє оранці, сівбі, жнявах, то-що. Цей факт ще в більшій мірі ствсрджує наші попередні висновкв про те, що машиново-тракторні т-ва не мають стпмулів до усуспільненшя продесів у сільсько-господарському виробнидтві.

Мп маємо лшше один факт спільної роботи - це в Соснівському т-ві Переяславського району, що спільно обмолотило хліб з 350 гектарів. Решта т-в ніяких відомостей про спільну роботу, вавіть у молотьбі, не подали.

Що-ж до спільного використання власного знаряддя окремих тленів т-ва, то зафіксовано лише один випадок такого використання. Лппняцьке т-во Баришівського райову спільно використовувало для оброблення землі одного плуга ї борону.

Спільного використання в товариствах живого реманенту (коней, волів) зовсім не було.

Факти жахливі. Навіть у необ'єднаних аа статутом господарів (гуртках супряги) є спільне використавня лк жквого, так і мертвого реманенту.

Ми припускаємо, що при заповненні анкет було чимало помилок та неуважности з боку раӥонових комісіӥ, проте треба констатувати факт неспільного використання в товариствах ве тільки реманевту окремпх членів, але й кооперативного реманевту-складних машин.

Об'єкт роботи магпиово-тракторних товариств - окреме господарство члевів, розкидане в багатьох місцях, а звідси й техніпва і економічна нераціональиість у використанні як складних, так і нескладних с.-г. машин.
Характеристина У машипово-тракторних товариствах, цц їх описуємо, машиново-трак- було 20 тракторів і 3 трактори видано на-весні 1928 p. торннх тов-в, що Забсзпечити всі товариства тракторами не має змоги, мають трантора. по-перше, що ix мало, по-пруге - трактори в периу чергу відпускається колективним господарствам, бо вони раціональніше можуть його використати.

Найбільше поширення в мапиново-тракторних товариствах має трактор „Фордзон". В товариствах 65\% тракторів „Фордзон" і $35 \%$ „Запорожець".

За роками придбання, трактори поділяються:

| Cистема трактора | 1926 p. |  | 1927 p. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Кількість | \% \% | Кількість | \% \% |
| "Фордаон" . | 7 | 35 | 6 | 30 |
| „Запорожець" | 1 | 5 | 6 | 30 |

Усі тракторп прпдбано через кредитові організації. Щоб товариствам полегшити придбання трактора, відпускався відповідний довготерміновиї (до 5 років) кредщт. Умови відпуску трактора були такі: частину грошей товарпство зносить готівкоо, а на решту дається кредит.

За всі 20 тракторів готівкою виплачено 8076 карб. ( $19,80 \%$ ); одержано кредиту 32577 карб. ( $80,20 \%$ ). Пересічво на кожне т-во, цо придбало трактора, прппадає готівки-103,30 карб. ( $15 \%$ пересічної вартости трактора) і кредиту 1628,86 карб. ( $85^{0}{ }_{i}{ }_{0}$ ).

Дев’лтнадцять (за одне товариство немає відомостей) мапиновотракториих товарнств, цо мають трактора, можна характеризувати за такнмп даними: кількість землі в товариствах 3623,40 гектарів ( $41,7 \%$ ), членів $755(42 \%)$, ідців $3602(39,9 \%)$ пересічно землі на одного члена 4,77 гектарів, на їддя 1,01 .
a) Соцілльний склад членів: незаможників-415 (55\%), се-редняків-315 ( $41,81 \%$ ), заможних- $11(1,45 \%)$ і ивших- 14 ( $1,74 \%$ ).
б) Громадсько-політпчва характеристика членів: членів КНС - $381(50,46 \%)$, членів КП(б)У-21 ( $2,78 \%$ ) і члевів ЛКСМУ - 25 (3,31\%).

Характерно те, що зменшується в.товариствах незаможників на $4,9 \%$, членів КП(б)У - на $0,42 \%$, заможввх - на $0,05 \%$ та нншшхна $0,46 \%$, проте збільшубтьсл кількість членів KHC на $1,56 \%$, а членів ЈКСМУ- на $1,51 \%$.
в) Худоби в членів: коней - 680 шт. ( $46 \%$ всіх коней), на сто гектарів землі 18,71 ; волів - 4 щт., на сто гектарів 0,1 ; корів 836 шт., на сто гектарів землі 23,08 ; молодняка - 11 , на сто гектарів 0,3 .
г) Ефектпвність роботитрактором. Щоб з’ясувати вплпв трактора на економіку господарства в тих товариствах, що вже мають трактора, наведемо порівняння з пөресічнпми данвми для всіх товариств.

Зробившп таке порівняння матимемо: норма землі на члена дає зменіпеннл на 0,03 гектара, разом з тим за рахунок збільшення середняків до $5,41 \%$, норма на їдця збільщубтьсл ва 0,11 гектар.

Кількість худоби на сто гектарів зменшується: коней на 1,64 , волів 1,48 , корів 0,32 і молоднлка 0,90 .

Зменшеннл робочої худоби при наявиості трактора, треба вважати за цілком нормальне явище. Цо-ж до продуктивной худобп, то це зменшення не $\epsilon$ характерне для товариств. Воюо відбулося через те, що частпну худоби продано на внескп за трактора. Невиразний економічнпй ефект пояснюєтьсл тим, що трактори ще мало працювали, бо їх у більшості придбано 1927 року, та ї належної організації праці з тракторамп теж не було.

「) Характервикористаннятрактора. Як уже зазначалося, колективної роботи трактором на колективних ділянках не практикувалося, за деяким винятком, про що вже була річ.

Тепер охарактеризуємо роботу трактора на індивідуальних ділянках членів і не-qленів товариства:

|  | y rосподарствах членів | $\begin{aligned} & y \text { чужих } \\ & \text { госпо- } \\ & \text { дарствах } \end{aligned}$ | Pпзом |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Оранка $\quad \left\lvert\, \begin{aligned} & \text { Кількість господарств } \\ & \text { Диів роботи } \\ & \text { Гектарів . . . }\end{aligned}\right.$ | $\begin{aligned} & 180 \\ & 12 \cdot 4,5 \\ & 260,50 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 243 \\ & 575 \\ & 169,16 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 423 \\ & 699.5 \\ & 429,76 \end{aligned}$ |
| Сівба . . . . . . . . | - | - | - |
| Жнива $\left\{\begin{array}{l}\text { Диів роботи } \\ \text { Гектарів }\end{array} . . . . .8\right.$ | 6 8 | - | $\stackrel{6}{8}$ |
| Молотьба $\left\{\begin{array}{l}\text { Днів роботи } \\ \text { Гeктарів . }\end{array}\right.$ | 340 781 | $\begin{aligned} & 610 \\ & 1478 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 950 \\ & 2259 \end{aligned}$ |
|  | $\begin{array}{r} 36 \\ 9 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 3 \Xi \\ & 93 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 69 \\ 102 \end{array}$ |
| Днів $\left\{\begin{array}{l}\text { На перевоапі . . . } \\ \text { На промисл. підпри- } \\ \text { вмстві } . . . .\end{array}\right.$ | $\begin{array}{r} 25 \\ 308 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 47 \\ 3 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 72 \\ 311 \end{array}$ |
| Разом днів | 8:18,50 | 1361 | 2209.50 |
| Число тракторів, що працювали за рік. | 8 | 5 | 13 |
| Пересічво днів роботи ва 1 трактора | 106,00 | 272,50 | 169.96 |

3 даних, що їх наведено в таблиці, бачимо, що машиново-тракторві товариства використовували трактора переважно на сторові $(61,60 \% / \%)$. При чім використання трактора як у своїх господарствах, так і в чужих було не раціональне. На молотьбу витрачено $43 \%$ усіх робочих днів а продуктивністю праці 2,37 гектара на день. На оранку витрачено $31 \%$ робочих двів за рік а продуктивністіо праці 1,60 робочих днів на один гектар.

Відсутність сконцентрованости господарств члепів, а також тракторної бази (усі трактори розміщено в членів товариств), є одна з причин неправильного використання трактора.

Тепер стає ясним, через що машнново-тракторні товариства від користуванвя трактором маюоть негативний наслідок. Вови не вміють оргавізувати працю так, щоб трактора раціонально використати.

Харантер використання с.-г. машин та знаряадя спільної власности товариств (нрім трантора).

Машиново-тракторні товариства можуть набувати різні с. -г. машини та знаряддл (двигуни, сівалки, жатки, плуги, то-що).
Цей реманент товариства теж набуваоть частково за готівку іи частково за кредит.
За відомостями, спільного знаряддя й машин товариства мають і використали їх так:

| $\underset{\substack{\text { Назва машин тара } \\ \text { зпарядлл }}}{ }$ | кількість | $\underset{\text { роботи }}{\text { ринв }}$ | Диів ви дачі ма роботи | щредит |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | Карб. | Kon. |
| Пıугів | 11 | 109 | 75 | -10 |  |
| Bopin . | 9 |  | 41 | 142 | 50 |
| $\xrightarrow[\text { ¢аралок-самоскидок }]{\text { ¢ }}$ | 10 4 | 31 43 | ${ }_{37}^{41}$ | ${ }_{927}^{606}$ | 84 |
| Косарок . . . | 1 | 13 | 13 |  |  |
| Молотарок механічних | 29 | 1447 | 706 | 36179 | 59 |
| Молотапог кінних | 5 | 143 | 94 | 1131 | 66 |
| Віялок | 9 | 154 | 105 | 59 | 30 |
| Сортувалок | 5 | ${ }^{66}$ | 23 | 267 | 50 |
|  | ${ }_{14}^{1}$ | 20 180 | 13 137 | $\begin{array}{r}50 \\ 1285 \\ \hline\end{array}$ |  |
| Кератів. | , | 72 | 82 |  | - |
| культиваторів | 8 | 38 | 43 | 282 | - |

Наӥбільше використовується механічна молотарка. Кінна молотарка не має великого поширення. Чимало використовуються двигуни, січкарні та віллки.

Співвідношення у використанні важливіших с.-г. машин між членамі т-ва і не-членами можна бачпти з нижченаведеної таблиці:

| Назва машни | Члени товарпства |  | Не-члени топариства |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Кількість господарств | $\% \%$ до всіх господарств, що користугться машунами | Кількість господарств | $\% \%$ до всіх господарств, що користуються машивами |
| Молотарки | 613 | 36,6 | 1064 | 63,4 |
| Сівалки | 35 | 38,6 | 16 | 31.4 |
| Жатки . | 14 | 26,4 | 39 | 73,6 |

Не-члени товариства використовують складві машини (молотарки) на $63,4 \%$, тоді як члени використовують Їх лише на $36,6 \%$.

Жатки теж ввкористовується більше в ве-членів ( $73,6 \%$ ). Нескладві с.-г. машини та знаряддя більше викорнстовують не-члени товариства.

Встановитп соцілльне і господарське становище господарів, що беруть у т-ва машнни на прокат та яку встановлено длл ннх платню за користування машиноо не має змоги, бо певних даних про це не зібрано.

Внсновки.
Машиново-тракторні товарнства, як об’єднання, що повинні були б впливати на підвищення механізації с.-г. виробництва та взагалі техніки обробленнл Грунту, ще себө не впправдали. Про це свідчать дані використання трактора та нншвх с.-г. машин.

Не зважаючи на велику ролю, що мають відограти складні мащини, зокрема трактор, в усуспільненні процесів сільсько-господар-

ського виробиицтва, до сьогодиі з бону місцевпх громадських оргавізацій і земельних органів недостатньо приділялося уваги цій важливій справі, зокрема роботі маниново-тракториих т-в.

Хоч машиново-тракторпі товариства ін виникали, в переважиій більшость, з ініціятиви різннх організації, проте їх не було в цостатнії мірі вчасно забезпетево керівництвом, агрономічнюм та технічним обслуговуваннлм. Цоказом цього було: невчасне юридитне оформленнл товарнств, недостатня робота правліни і ревізійнпх комісій, невміла організація праці трактора, низьке використаншя його, то-що.
'Теперінній соціяльно-маєтвовнї стан членів машиново-тракторних товариств на $96,3 \%$ бідняцько-середняцькиї. Невеличке ( $1,5 \%$ ) прошарування заможного селянства, ио $\epsilon$ в складі т-в, не матиме впливу на напрям роботи, якщо останню будуть провадити за планом, а також за палежнпм керівництвом лк з боку сампх правлінь, так і з боку всієі раһлнської громадськости.

За данкмш обслідування, в складі правлінь та ревізіӥннх комісій заможних селян немає. Там переважно ( $66,55 \%$ ) незаможннкі. Середня-ків- $27,90 \%$, робітнпків та інтелігенції-5,5ог, 3 них: членів КНС$67,69 \%$, членів і кандпдатів КП(б)У-5,95\%, чтспів ЈІКСМ-3,5\% Отже такиї склад правліпь і ревізійних комісій надалі повншен забезпечити розвпток спільчого викорпстиння складних машин, а не інди. відуального, як це було до теперішнього часу.

На машпново-тракторні товарнства не зверталося увагп i з боку кредитовнх товарнств, що взагалі мало керували ї стежпли за їх роботою.

Відсутність у мапиново-тракторншх товариств плановостп в роботі, належного обліку та контролю веде до нераціонального викорпстання трактора та пнших складних машин, а також можливого використания їх, лк засобу до визиску тих господарств, що не мають свого реманенту.

За даними аналізп машиново-тракторні товаршства впкорпетовуютт, трактори та шнші складні машини або для јндивідуальної праці членів, або для праці на стороні (молотьба). Елементів усуспільнення в товариствах не було.

Вільшість товариств ( $86,6^{\circ}{ }_{\text {io }}$ ) при землевпорядженні ввявляють бажання одержати землю в івдивідуальне користування, не зводячп ї до одного місця, що надалі ускладняє перехід мапиново-тракторнпх т-в до впщої формп усуспільнення сільського господарства (т-ва спільного оброблення землі й далі).

Вважаємо, пцо буде найдоцільвіпе надалі відпускати трактори лише для тих т-в, цо мають землю хоч і в окремому користуванві, але в полях сівозміни і поруч. В разі балсания членів машиново-тракторвих товариств мати землю й надалі в черезсмужному користуванні, забезпечувати такі т-ва лише напівсклацними машинамп. Машшновотракторні т-ва з черезсмужним землекористуванням складиі машинп, як доведено попередиім дослідом, вккористовують нерадіонально.

Відзначити, що перехід машиново-тракторних т-в до вищих форм кооперування в умовах Кпївцини ділком можливий. Через невмілу організадію праці в товариствах, а також через неповне обслуговування їх відповіднимк організаціями та установами, цеї процес відбувається дуже поволі.

Окрколгоспсоюз, земоргани та громадські організаціі, що мають безпосередвій звязок з селом, повпнні врахувати досвід роботи маши-ново-тракторних товарпств за минуле й зробити відповідні поправкн що-до їх обслуговування надалі.

## Ю. Міхівський-Постерня.

## ДО ВИВЧЕННЯ СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В КИЇВСЬКОМУ РАЙОНІ 3A 1927 PIK.

У квітні 1927 року утворено новий адміпістративний район - Кпївський.

Отож повстає питання: чи всю селянську масу господарств Київського району можна схарактернзуватє з сільсько-господарського боку лк одне ціле, чи можуть районові покажчики дати дійсне уявлення про різн өлементи сільського господарства. Це тим важніпе, що за допомогоюо студентів К. С.-Г. І. 1926 р. було обслідувано прикнївську смугу, що деякою частиною тепер увійшла до складу Кпївського раӥону. Характеристика селянського господарства прнквївської смугп, хоч бп й за репрезентативним методом, все ж таки показала, що смугу не можна трактувати лк щось одноманітне.

Суцільний перепис селянськшх господарств смугп року 1927, телі пророблений за допомогою студентів Інституту, охоппв такі селища: Горянку, Мостища і Берковець, Біличі, Діхтярі, Романівку а хуторами, Красний Трахтир, Мшшолівку, Воскресенську Слобідку, Совки, Старі й Нові Позняки (ці селища до квітня входпли в склад БудаЧвського та Гостомельського районів), Мпкільську Слобідку, Кухмпстерську Слобидку, Чоколівку та Нивки. Останні 3 квітнл 1927 р. увійшли до території і адмін. управління м. Кшїва, а решта - до новоутвореного Квївського району. Район складається з 46 сільрад, що нараховують більш як 16.700 господарств а майже 80.000 людності.

Вплучені з приміської смуги до Київського району сөлища складають щось $15 \%$ усіх господарств Квївського району.

Мк використовуємо в даній праці попередві підсумки групування (ва засівними групами Ц. С. У.) господарств виценаведених селищ. Досить дрібні інтервали для групування селявськпх господарств даюоть можливість і досить дрібні господарства поставити на авалізу, щоб матп конкретне улвленвя про вплив Київського ринку на іх структуру. Вдаючись до методу рівнобіжного зіставлення рядів і статистичних графиків, ми маємо на увазі, що „ті або ннші коливання в однакових умовах зіставлення рядів можуть наштовхнути думку дослідника на відшуканвя ознак, або умов, що вплпвають на ті коливання" (Кауфман А. А. Теория п методы статистики, 175 ст. вид. 1822 р.).

Крім того ми внкористовувмо ще матеріял $20 \%$ с.-г. досліджөння на вибір одного з велнких сіл раӥону, що міститься в південно-західвій частині території нового району та межує також з великими селищами на південнии схід від себе.

Це одно село складає $6 \%$ кількости господарств раӥову. Тому ми й гадаємо, що ці господарства можуть репрезентувати принаймні більшу частину господарств західньої частнни району, особлнво коли

мп ставпмо собі за мету орібнтуватись у вивчаниі иового району, не відкидаючи тих попередніх заходів до його вивчаннл, які було зроблено 1926 і 1027 р.р.

1926 р. $15 \%$ с.-г. обслідування на пибір дало таке співвідношения за засівплопцсю селянськпх господарств прпкпївської смуги:

| Групи | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { Eea aасіву } \\ \text { до } 0,09 \text { дө- } \\ \text { сят. } \end{array}$ | 0,10 $-1,0$ | 1,01 $-2,0$ | $\begin{aligned} & 2,01 \\ & -3,0 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 3,01 \\ -4,0 \end{array}$ | $\begin{gathered} 4.01 \\ -5,0 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 5,01 \\ -6,0 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 6,01 \\ & -7,0 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 7.01 \\ -8.0 \end{gathered}$ | Pasom |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% 1 r-b | 28,4 | 50,0 | 12,4 | +, 9 | 1,9 | 0.4 | 1,0 | 0.5 | 0,5 | 100\% |

Як бачимо, господарств з засівом у полі і при садиб́і до 1 десі. було $78,4 \%$, а з засівом до 2 дес. навіть $90,8 \%$. Перепис 1927 р. групування за дрібнішими інтерваламп перших засівних груп дали такө співвідношення:

| Групп | bea aaciby <br> до 0,09 дес. | $\begin{array}{\|} 0,10 \\ 0,59 \end{array}$ | $\left.\begin{aligned} & 0.60 \\ & 1,09 \end{aligned} \right\rvert\,$ | $\begin{aligned} & 1,10 \\ & 1,59 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 1,60 \\ & 2.09 \end{aligned}$ | $\left\|\begin{array}{l} 2.10 \\ 3,09 \end{array}\right\|$ | $\begin{aligned} & 3.10 \\ & 4,09 \end{aligned}$ |  |  | $\begin{aligned} & 6.10 \\ & 7.09 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { Bi.7biu } \\ 7,10 \end{gathered}$ | Paэロッ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% г-в | 25.0 | 40.0 | 13.0 | 7,4 | 6.0 | 4.3 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 0,3 | 0.1 | 100\% |

Отже господарств з засівом до 1,09 дес. було $78 \%$, а з засівом до 2,09 дес. - $91,4 \%$, шо ділком відповідає групуванню 1926 р. за $15 \%$ обслідуванням на вибір. I колп велиний інтервал засівгруп 1926 р. давав $50 \%$ г-в другої засівгрупи, то, групуючи дані псрепису 1927 р., в другіӥі засівгрупі ми мабмо $40 \%$, і $13 \%$ - в третій, підсилеиих за рахунок 1-ої беззасівної групи ( 28,4 і $25^{0} \%$ ). Вилучивши господарства селиш, що прияднані до м. Київа (Микільську Слобідку, Кухмистерську Слобідку, Олександр. Слобідку, Чоколівку й Нпвкп), матимемо таке співвідношення засівних груп:

| Групи | 1Без засіву <br> пу <br> до 0,09 <br> десят. | $\begin{gathered} 11 \\ 0.10 \\ 0.59 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { III } \\ & 0.60 \\ & 1,09 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { IV } \\ & 1,10 \\ & 1,59 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \mathrm{r} \\ 1,60 \\ 2,09 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { rI } \\ 2,10 \\ 3,09 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { VII } \\ & 3.10 \\ & 4.09 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { VIII } \\ & 4,10 \\ & 5,09 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { IX } \\ 5,10 \\ 6,09 \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \% г-в | 53,0 | 38,0 | 4,3 | 1.1 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 100\% |

Ми бачимо, цдо до великої беззасівної групи дуже наближаються господарства другої та третьої груп, складаючи разом з першою $95,3 \%$ усіх г-в. Господарства дальших груп складають незначний $\%$, і питома вага їх невелика.

Спроба вилучити селища за різними природніми чинннками показала в групуванні їх за засівами деяку відмінність від загальних посмуянихх даних.

Тоді ми розбили аа засівними групами всі селища ${ }^{1}$ ) в такі ряди:
I ряд, нумерадія засіввих груп 2, $3-5-7,8,9,10,11$.
II ряд, кількість засівних груп 2, $6-10-21,16,9,30,22$,-разом 116.

[^30]Вираховуючи за допомогою медіяни середию групуванпл. знаходимо її між 8 та 9 засівгрупами. График до неї дає асиметричну криву, а розбивка эа селицами в кожкнй групі дає такий ряд:

Впчерпиі засівгрупи

|  | II | III | r | VII | VIII | IX | X | XI |
| :--- | :---: | ---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Кіл. сел. | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | $2=16$. |

Отяе центр рівноваги припадає на V дають 55 засівипх груп; по однн бік H XI група дає 22 зас. групи, а по цругпй VII дає 21 та окремо виступають II, III, V, що дають 18 засівних груп.

Підетавллючи назву сіл до цих груп і назнваючи ці нові групування селиц категоріямп, маємо в І категорії (18 засівн. груп) такі сслица: Позилюи, Воскр. Слобідка, Кухмпстерська, Микільська та Олсксандрівська Слобідки; у II категорії: Мостица, Романівка, Діхтярі (21 зас. гр.); у III категорії- Чоколівка, Нивки, Горянка, Біличі, Мишолівка, Красний Трахтир (бу зас. гр.) та в IV кат.: Совки і Берговець ( 22 зас. гр.). Господарств в I категорії-1261 або $38 \%$, у II категорії-259 або $8 \%$ в в llІ кат. - 1427 або $43 \%$ і в IV' кат.342 г-ва або $11 \%$.

Отже, перша катсгорія дає таке співвідношеннл засівншх групп:

| Групи | I | II | III | IV | V |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\%$ г-в | 46,0 | 50,0 | 3,5 | 0,5 | 0.0 | 100,0 |

Тут яскраво виявляється відмінність дієї сукупность, коли порівнлти iil з вищенаведеною, де в перших двох групах наӥбільше $r$-в і разом з тпм $є$ ще господарства далі V засівгрупи.

Господарств з засівом у полі й при садघбі до 0,59 дес. Тут ми маємо $96 \%$ і цілком, майже, вичерпубться групування в третій групі, де $-3,5 \%$. І хоча тут мп зафіксували наявність четвертої та п'ятої групв, одначө вони не мають такого значіння, яке ми бачимо в групуванні, прилучених до Київа, господарств. У прилучених, офіційно так би мовнти вже урбавізовапих, господарствах ми маємо в четвертій аж до восьмої групи - 2 , $4 \%$, а тут всього $0,5 \%$.

Що ж саме вплинає на таке співвідношення засівних груи? Конкретно, вплучення Чоколівки й Нивок, а замість них включення Воскресенської Слобідки та Позвяків. Цс, так би мовити, рахункове переставленнл показало, що до одної територіі входить більшість урбанізованих сіл, в тої час, як попередні були розкидані в різних частинах приміської смуги, цілком протилежних що-до своїх природніх ознак.

Співвіднопенвя груп цих селпщ таке:

|  | Групи | 1 | II | III | 15 | $\stackrel{\rightharpoonup}{ }$ | VI | Vli i |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Чоколівка 9 а Indки | \% r r-b | +12,3 | 40.8 | 7.3 | 1.3 | 2,5 | 2.9 | 2.9 | 100,0 |
| В. Слобідка та Поавякп | \% $/ \mathrm{r}-\mathrm{B}$ | 29,2 | 61,0 | 5,7 | 1,0 | 0,1 | - | - | 100,0 |

Перші сслища мають у першії та цругій групї 83,1\% г-ств, а цругі - $93,2 \%$ г-в, або ж другі переважають периих на $10,1 \%$, крім того, цо замнкаються майже цілком на ] ${ }^{\text {п }}$ групі.

Цл характерна картина урбанізованих селиц зрозуміла, коли взяти на увагу природві умови (Диіпро, піски, лози, рпба), серещ лних населення данях господарств використовує пайпотрібніші для свого життл ресурси.

Диіпро для цих сіл головнпй шлях до міста, деневиї і завжди зручний; є ще тут одна залізншця та кілька шосових шллхів, але їх не завждп внкористовують господарст'ва цих селшщ, їх переважно обслуговує трамвай.

Таке саме становшще займає й Олександрівська Слобідка, але з делкою перевагою, бо вона розташована проти самого центру Кийва і його торговельнпх пунктів (Галицького базару, Деміївкп ї Соломенки). Отже висувається проблема вивчити найоднородніші груии господарств по впжиій та верхвій течії Двіпра по один та другий бік його, і репту господарств, що розташоваші поблизу залізнпць та посоваго шляху Кпїв-жКптомпр. До дього треба ще додати, цио перша китегорія селпщ, що мп іх назвали урбапізовашшми за середньою забезпеченістю засівамп, з переходом до ипх Воскр. Слобідки і Познлків є сталіша й характерніша для вивченнл селянського господарства в систомі адміністратившого поділу К゙пївського району, ніж инша комбінація. Доведім де переставленвя за допомогою формули

$$
\mathrm{M}=\frac{A+\Sigma(X-\lambda) \mathrm{Y}}{2 \mathrm{y}}
$$

(впбором довільно середньої з поправкою).
Для Чоколівки ї Нпвок матимемо: $\frac{111.86}{413}=+0,27$, себ-то до довільно взятої пересічної (А) додаємо цю поправку ( $0,27+0,34$ ), що дає $М=0,64$ дес.

Для Воскресенської Слобідкп ӥ Познлків маємо: $\frac{151,17}{596}=+0,26$, що додаємо до (А) $0,0 \pm$ і маємо $M=0,30$ дес.

Отже ми маємо радію сказатп, що о фідіїно занесені до урбанізованпх селянськпх господарств і зокрема зазначені тільки-що селища ${ }^{1}$ ) на 113\% $\quad$ с забезпеченіші пересічно на господарство засівами в полі та прп садибі, ніж ті, що їх ми аанесли до перыоїкатегорії седянських господарств прикпйвської смуги за с. -г. переписом 1927 р.

Ми вже говорили про склад селппц названих категорій, їх питому вагу що-до кількости господарств у кожній, а тепер треба впявити відмінність їх за середнім засівзабезпечениям.

Це ми можемо зробити (при наявності груп і засівінтервалів) находженвям середньої способом моментів, як це зробили вцще.

Наслідком цього маємо таку засівзабезпеченість категорій:

| I | II | III | IV | M (середпя для всіх) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $0,3 \mathrm{G}$ | 1,08 | 0,92 | 2,28 | 0,78 дес. |

[^31]Неаначний відсоток господарств у другій категорії не порушує упдуллторности в утворених категоріях. Звичайно механічне вирівнювання одержаного ряду за формулопо $\mathrm{a}+\mathrm{b}+\mathrm{c}$, ле шукаємо $\mathrm{b}=$ $=\frac{a+b+c}{b}$, дає $\frac{0,36+1,08+0,92}{3}=0,78$. Отже така середвя забезпеченість господарств I категорії - 0,36 д., II-0,78 д., III-0,92 д. і $\sqrt{ }$ - 2,28 дес. відповідає ніби фактичному співвідношенню і діянню снл, що, з одного боку, частину слабших господарств перетягають до першої категорії, а частина з них підсилюо третю категорію, що репрезентує собою суто сектор кільдя приміських селянських господарств. Це кільце власне не складається з однородного елементу, бо четверта категоріл, яка повинна б не дуже ухиллтись від попередньої, як організовано територіяльно зв’язаної (Мостища-Берковешь, Совкп-Красний Трахтпр), вносить ознаки впливу прпчпн сусідвіх районів.

Отжс, треба погодитись, що на селища третьої і четвертої категорії звачно впливають дві рівнодіючі: місто Київ, як великий регулятор спожпванвя продугтів сільського господарства (великий ринок) - де з одного $60 к у$, а з другого - усі ті природльо-історичні га побутово-культуриі чпнники, що утворюють умови інтенсивного розвитку сільського господарства. Перевірлючи своі̆ міркуваннл щодо ролі іи правдивого поділу зазначенвх категорій за допомогою статистичної гсометрії, себ-то на граф̆икові лінійних діяграм, ми спостерігаємо такпіі порядок.

Господарства першої категорії, займаючи домінуючу висоту по ордиваті ї зшаходячпсь на другому порядковому місці від базп координат, яскраво показують, що на них діють постійні причини, які позбавляють ї усіх різноманітних ознак, властивнх иншим категоріям. Друга та четверта категоріҮ господарств, особливо четверта, мають певні еволюторві тепдендії та пориваються сві关 шлях вирівняти, пересуваючи то на одну, то на другу групу центр ваги і одхчляються від ордвнати, як бази діля господарств перпої категорії.

Перетворюючи ді різко визначені тенденціі в рядах другої та третьої й четвертої категорії господарств через утворенвя нової сукупности $62 \%$ селянськнх господарств приміської смуги, ми матимемо такі співвіднопення груп:

| l'pynir | 1 | 11 | III | IV | r | ri | VII | VIII | $1 \times$ | x | Разом |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% г-в | 12,0 | 37,0 | 17,5 | 11,0 | 9,0 | 7.0 | 4.0 | 1,4 | 0,5 | 0.5 | 100,0 |

Накреслена до цього відповідна крива цілком наочно показує, що ліва аспмстричва ї діє під впливом постійних причин, лкі тут мають домінуючу вагу в $37,0 \%$ господарствах. Це олизько відповідає кількості урбанізованих господарств ( $38 \%$ ).

Безперечно, вплив міста позпачпвся та повинен був захопити всі господарства трьох зазваченвх категорій, але в лкій мірі й куди саме, то це ми попробуємо провірити механічннм вврівнюванням графика, або ряду.

Після 17,5 мп член ряду впрівнюємо й одержуємо 12,7 , що дає симетричну кршву, по праву сторону лкої залшшабться 11,8 ( $12,0+$ $+37,0+17,5+12,7+9,0$ ). Отжке, можемо міркуватп, що $і 1 \%$ господарств четвертої категорії та $8,0 \%$ другої категорії безперечво

відчувають на собі ті впливи, про які ми передніше говорили (рівнодіючі з боку міста ї сільського г-ва раӥонів), - це вплив ринку на малозасівні господарства ӥ с.-госп. тенденції в господарствах більпої засівплощі.

Зостабться вийти за межі находженял впливу причин урбанізаційних і показатп вплив причин сільсько-господарчого значіння.

Для того ми скористубмось а співвідношення засівних груг 6\% господарств Київського району..

| Група | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Paзом |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\%$ r-в | 1,6 | 4,2 | 12,0 | 10,4 | 13,0 | 28,1 | 15,5 | 9,3 | 4,6 | 1,3 | 100,0 |

Сполучаючи обидва лівіїнмх графики, ми бачємо, що останній ряд дає правильну симетричну криву з маленьким піднесенням її від лініі перетнну.

Отже, схрещення в лініі перетину аснметричної і симетричної кривої виявило, що постійні причини діють і на господарства поза міською смугою; при чому ї вплив особливо позначабться на господарствах засівної груши (III) 1,10-1,59 дес. та взагалі на господарствах до 2,09 дес. засіву садибного ї польового разом.

## Висновки.

1. Отже, в радіусі впливу такого великого ринку, як Кпїв, селянські господарства групуються, поділяючи приміську смугу на такі чотири категоріі: перша категорія селянськпх господарств відповідатиме урбанізованому міському господарству робітників, що залипили сільське господарство, але ще цілком не втягнуті в промпсловість; друга категорія складає проміжну групу селянських міжурбанізаційнєх і міськпх господарств; третя категорія повинна ввявити тип міського селянського господарства сучасної переходової добп од екстенсивних форм господарства до інтенсивнпх і, нарешті, четверта категорія селянських господарств, що знаходиться переважно під впливом сільсько-господарських чинників, підлягає впливої міста.
2. При цьому розподілі на категорії числова характеристика кожної мусить впявитн точні чпслові ознаки основних елементів сільського господарства, а разом з тим відповідні прччинозалежності, що діють тут.
3. В наслідок таких передумов вивчання Київського райову за матеріялами 1928 року провадитиметься з розподілом підсумків по таких відмінних районах:
a) Нпжнєдвіпровський по обох бөрегах Дніпра - 2675 г-в проле-тарсько-міського характеру;
6) Полісько-Дніпровський - 2519 г-в з приміським характером;
в) Сектор залззнично-дніпровський від Поста-Волинського до Дніпра вправо-5402 г-ва теж приміського характеру;
г) Трамвайно-шосово-залізнична дільниця від Ворзеля-Святошино до Гостомеля - 4346 г-в суто-міського характеру;
г) Південно-західній - між Київо-Свлтошинським Шосе й залізницею Боярка-Квїв - 2750 г-в приміського характеру.
Засівгрупи і категоріі селянських господарств в найближчопу радіусі п. Київа.
За с.-г. переписом 1927 р. і $15 \%$ с.-т. обслідуванням иа вибір 1926 р.

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


4. Об'єктивно-наукова думка повинна. базуватп своє систематичне вивчаннл селянського господарства не на адміністративному поділі Киівсьюого райову, а па його особливостях.

А в дьому безперөчно заінтересовапі й державно-плапові і громадські установи м. Кпїва, лким псрспективи розвитку Кпїва показують:
a) що урбанізовані селянські господарства значно менше вигористовують земельних участків ніж инпі та посідають до того піскуваті невдобні землі, які потрсбують або великнх коштів, або впкористовування зайвих робочнх рук для промшсловости. I цілком доцільне будування в Дарниці беконної фабрпкп, а на Дпіпровських майстернях будування річноі фллоти та сприяння лозовій реміснпчій продукції;
б) поглиблена ї диференційована характеристика за всіма елементамп сільського господарства на підставі зробленого в 1927 р. перепису повннна дати той об’єктввно-науковпй матеріял, що допопоможе правдвво провадити організадію селянського господарства, а таколк виявлтп напрямкп окремих елементів, що молуть бути вивчеві ва додатковими програмами па наступннй рік;
в) всебічне вивчення Кпївського району припадає не лише на на-уково-дослідчі установн, але ї на державн, громадські та професіӥні, що мають своїм завданням піднесення селянського господарства до того рівня, що відповідав би питомій вазі такого культурного центру, як Київ.

## Ю．Міхівський－Постерня．

## ДОБА ТОВАРОВОГО ФЕТИШИЗМУ НА УКРАЇНІ．

にпївське Губстатбюро 1921 і 1922 р．одержало відомості від своїх кореспондентів про цінп на ярмарках і базарах на різний крам．

У тих відомостях，окрім ціви на різні продуктш，цц їх вміщено було в XIV розділах，заффіксовано також еквіваллет різних валют місцевого ринку．

3 цього додатку можна матп уявлешня про ровміщення на ринках певпої ціниостн споживчих товарів．

Одержані відомості надходшли за 1921 і 1922 р．так：

| Роки Місяці | $\begin{aligned} & \stackrel{3}{0} \\ & \stackrel{y}{0} \end{aligned}$ | 高 | $\begin{aligned} & \text { 言 } \\ & \text { 會 } \\ & \stackrel{y}{\varphi} \end{aligned}$ |  | 产 | 部 | 咅 | 令 |  | 总 | 兴 | 总 | 兑 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1921 | 1 | 21 | 38 | 40 | 41 | 69 | 60 | 118 | 152 | 94 | 89 | 43 | 766 |
| 1922 | 73 | 42 | 36 | 20 | 37 | 58 | 24 | 16 | 3 | 11 | 5 |  | 325 |
| Paaom | 4 |  | 74 | 60 |  |  | 84 | 134 | 155 | 105 | 94 | 43 | 1091 |
| y $\% \%$ | 6，8 | 5，8 | 6.8 | 5，5 | 7，2， | ，12，0 | 7.7 | 12，0 | 14，0 | 9，7 | 8，8 | 3，7 | 100.0 |

З таблички ми бачимо，що макспмальна кількість спостережень надійшла за літні й початок осінніх місяців．

Ще безперсчно звязано з основним промислом，що на Украӥні віцограє домінуючу ролю，себ－то з хліборобством，скотарством，то－що．

ぶвавість обміну，а тому й спостережень，мп маємо переважно за літві місяці，коли транспортові та природні умовп сприяють дьому．

Однак ве можва казати，що лише сільське господарство відогра－ вало домівуючу ролю в ці місяці，деяке значінвя мала промисловість， що також в ці місяці мусіла реалізувати свої продукти на ринкові．

Але нормальному розвнткові торговельних зноснн між продуден－ том сільсько－господарчих продуктів і промисловости в цей час пере－ шкоджала одна важлива справа－брак промпслових товарів та хліб－ нпй голод на Україні та в Р．С．Ф．Р．Р．

У переходову добу від воєнного комунізму до нової економічної політпки，певна річ，мусіли траплятпся вппадкп спекулятивних від－ ношень і їх спостерігалося більше там，де був різноманітніший това－ рообмін，блпжче до велшкпх рннків，де більще було різної валюти．

Відомості про цінп на різні продукти，одержані від кореспондентів， що－до момөнту спостереженвя，кількости Їх та територіяльного роз－ міпення розподіляються так：

Taбıичยя ч. 1.


На тислчу одержанпх відповідів ао всіх місцевостей п'ята частина припадав на м. Київ, а на Звенигородщину - четверта, при чому характерна для оставньої досить велика кількість відповідів у 1922 р. Найбільше відповідів одержано зо всіх пунктıв за 1921 рік. За цей же рік третина всіх відомостів стосується м. Київа, далі Звенигородського, Таращанського й Чернобильського повітів, а також Бердичівщина.

Зокрема із цих повітів і в м. Київі надсилали відомості кореспонденти з таких пунктів: у Київі - Галицький, Житнії та Володимпрськиї базар; на Звенигородщиві - Звенигородка, Вільшана, Лисянка, Виноград, Рнжанівка, Мокра-Калигірка, Ярославка, Боярка; на Таращанщині - Тараща, Т'етіїв, Теліжшнці, Янківка, Ставища: на Чорнобильщині - Хабне, Мартиновичі, Чорнобиль; на Бердичівщині - Бердичів, Козлтин; на Канівщині - Канів, Корсунь, Богуслав; на Гуманщиві - Доброводи, Маньківка, Покотилове, Дубова, Ладиженка, Псярівка, Бабанка, Кузьмив, Іванівка; на Радомищині - Радомишль, Брусилів, Ставища, Коростишів; на Білоцерківщині-М. Вільшанка, Янківка, Устинів, В. Половецьке, Гребінка, Вінцетівка, Шамрайвка; на Сквирщині - Ходорків, Сокольче, Койлівка, Аитонівка; у Квївському повіті - Обухів і Германівка.

у зазначених 50 торговельних пунктах товарообмінні стосунки провадились з різним темпом.

Покажчиком цього може бути кількість товарообмінвих одиниць, що ї зафіксували спостерігачі.

Можна бути певним, що чим більша зустрічається кількість товарообмінних одиниць, то тим різнорідніші групи населення брали участь у товаропбміні.

Городяни, робітники, селяни, торгівці эвичайно не були в однаковій пропорції в усіх торговельних пунктах, а це могло відбитись як на товарообмінній одиниці, так і на кількості товарів споживача.

Отлке, ми вважали за потрібне розглянути відомості про товарообмін, розбивши територію на три категоріі що-до кількости товарообмінних одиниць.


До Ікатегоріїмн зарахували торговельні пункти, де спостерігач знайшов численні стосувки продуцента (P) i споживача (S).

До ІІ категорі甲 - торговельні пункти з 6-8 товарообмінними одинпцями.

До III категорії-торговельві пункти, у яквх товарообмінних одиниць мешше 6.

Розподіл торговельних пунктів на три категоріі дав таку картиву. Ми спостерігабмо од 12 до 33 товарообмінних одиниць у повітах, що лежсать праворуч та ліворуч кол. Квївського повіту й розташивані впродовж Дніпра: це Чорнобильський, далі Звенигородський та Ка-

иівський повіти. Можна припустити, шо сполучсння Дніпром а губерпіяльпим центром і велнким ровподільчим ринком на IГравобережній Україні сприяло участі в товарообміні багатьох різного стану людей. Останві виноспли на рннок продукти свого виробнпцтва, що в той час для вих не малп безперечної споживчої вартости.

Територіяльно далі від Кпїва кількість товарообмінних одиппць колпвається вяке од 15 до 19 в повітах: Гуманському, Тарацанському, Бердичівському з Лпповсдькпм, і од $5-8$ - в повітах: Сквпрському, Вілодерківському та Радомнському.

Поруплиня обміну в згаданвх районах у наслідою імперілллістичноі війни, руївп транспорту і т. пии. нагадує той момепт, коли товаропродуцентп знаходяться під перебільшенпм вплпвом свого продукту. Цей період за К. Марксом влучно було 6 назвати пролвом товарового фетишпзму на Україні. І де в XX сторіччі!

Перейдімо до розгляду тих товарів, або товаровпх одпнидь, за які продуцент одержував од споживача теж товари різнозначної в улвленні контрагентів вартости. А це дослгнуто було абстрагуваниям у різворідних товарів їхвьої спознивчої вартости. Для цього потрібно було при кількосному порівнавні ігнорувати якісні відміни товарів. Візьмімо за прпклад для характеристики тієї доби Київськиї базар і товарообмінні стосунни на ньому, як ix записалп спостерігачі.

Тут, в 1921 та 1922 році була заффксована 21 товарообмінна одвницл, a came:

1. Ппенпц в в кількості 5 пуд. 2 ф. 5/1-1922 р.; на l’алицькому базарі за цей товар продудента (P) спожпвач (S) оддавав одну швацьку мапину. Це один з вппадків, шо ӥого встиг заффксувати кореспондент.
2. Крупп перлові вагою 22 ф. $24 / \mathrm{IV}-1921$ р. йдуть в обмін за 4 велшкпх тарілки.
3. Два пуди гречкп у верөсні 1921 року ӥдуть в обміи ва. два пуди соли.
4. Гречане боропно: 20 ф. продудент оддає 17/IV — 1921 p. за сіру салдатську куртку трохи поношешу.
5. Кури це товар, щоб виміняти такі речі: одна курка 6/IV 1921 р. йде за 5 ф. соли; одна курка $27 / \mathrm{Il}-1921$ р. - за 4 ф. соли та тоді ж одна курка за 2 ф. гасу. Тут яскраво виявляється спожнвча вартість соли й гасу, ва яку споживач безумовно зараховує більше внтраченого суспільно-продуктивного часу, віж продудент на курку. Маємо цілковите ігноруванпя якісних відмін різнорідних товарів.
6. Горох:3 ф. 1921 р. 27/ІІ обмінюється на скло для вікна розміром 8 верш. на 7 верш.; 24/ІГ - 1921 р. 10 ф.- на тирчик серед., $15 / \mathrm{V}$ - т. p. 15 ф. на лопату залізву нову, 27/III-т. p. 20 ф. на 1 серветку нову (з деякою ще додачею пшона, про яке далі). 6/III — т. р. 30 (). - ва 1 сорочку кольорову для дорослого, ношену (з додачею ще пшона до 30 ф. гороху), 10/IV - т. p. 160 ф. ва 10 ф. мила, але лкого саме - коресповдент не зазначив. Крім того, 25 ф. гороху і 25 ф. житнього борошна, про що далі, 27/Н-1921 р. виміняно на колодку стару.
7. Молоко: 27|II-1921 р. за 1 пляшку продуцент одержав 4 коробки сірників; за 3 пляшки - носову хустку; знову за 3 пллшки - 10 коробок сірників; за 5 пляшок одию раз 1 ніж і 1 виделко, нове, другий раз - 3 арп. посудного рушника й з-й раз - 4 ф. столової соли.

8．Масло коров’яче： $27 / \mathrm{II}-1921$ р． $3 /$ ф．виміновали за 2 ф． гасу； 1 ф．（十20 ш．лєць）－да 4 ф．соли； 1 ф．за звичайну праску； 1 ф． （ +10 ш．яєць）－за 1 рушник новнй； $11 / 2$ ф．－за серветку одну，ве－ лику； 1 ф．－за 6 ф．чпстої соли； 1 ф．－за 1 глибоку й одну мілку тарілки； 1 ф．（ 1 （ 1 （．сиру）－за рупннк 3 арш．，новий； $1 \frac{1}{2}$ ф．за великі ножниці．

9．S йця： $27 / \mathrm{J}-1921$ р． 10 штук（ 十 $_{1 / 2}^{2}$ ф．цукру）виміняно за тарілку； 20 шт．－за 4 ф．соли； 20 шт．6／II－1921 р．－ 3 а 2 ф．гасу； 5 шт．－за 1 тарілку глибоку，звичайну；20／llI－ 25 штук виміняно за 6 фф．гасу．Отже，можпа порівпяти з товарообміном 6／III，де за 2 ф．гасу дано 20 шт．；себ－го 1 ф．－ 10 шт．лєць，а 20；［II－25： $6=4$ шт．； різниця за два тижні більша ніж удвоб．27／III за 10 шт．（＋1 ф．кор． масла）－новий рушшнк； $10 / \mathrm{LV}$－ 21 р． 10 ш＇г．виміняно за мішок， новий，із льону； 15 шт．－за тарілку глибоку просту；17／IV－т．p． 60 шт．вкміняно за полотняну пошивку великого розміру；24／IV－т．p． 50 шт．－за 1／2 ф．чаю „Впсоцького＂，а $15 / \mathrm{V}$ — т．р． 30 шт．－ва руш－ ник новий до 3 арш．

10．Спр（коров＇лчий）：6／III－ 1921 р． 1 ф．（＋1 ф．масла i 2 ф． сала）виміняно за рушник 3 аршини，новий，а 2 ф．－за тарілку，гли－ боку，просту；24／І－т．р． 4 ф．виміняно за 3 пклянки．

11．Ц укор： $27 / \mathrm{II}-21$ р．${ }^{1 / 2}$ ф．（ +10 пт．яєць）виміняно за 1 та－ рілку；20／ІІІ т．р． 1 ф．дукру виміняно за 1 катушку ниток в 200 ярдів，6／ПI－т．р． 25 ф．виміняно за 1 шовкову хустку，кольорову， розміром $1 \frac{1}{2} \times 1^{1 / 2}$ арш．； 27 ！III —т．р． 12 ф．（ +3 п．борошна житн．）－ за скатерку стару；10／IV－ 5 ф．－за 4 арш．перкалю кольорового； $24 / \mathrm{IV}$－т．р． 18 ф．－за ковдру нову；17／IV－16 ф．за хустку пов－ кову； $15 / \mathrm{V}$－т．р． 5 ф．за хустку білу із скатеркп розміром $1^{1 / 2} \times$ X $1^{1 / 2}$ арш．； $5 /$ VI т．p． 5 ф．，так як це було i 10 IV ，－за 4 арш．пер－ калі： $12 / \mathrm{XII}-1921$ р． $71 / 2$ ф．внміняно за 1 штани．

12．Циб улл： $14 / \mathrm{VI}-21$ р．б пудів виміняно за 10 ф．сала； $13 / \mathrm{XI}$ 2 пуди－за 6 арш．сөлянського полотна；25／XII 1 пуд．за 3 ф．лав－ рового листу；5／I－1922 p． 1 п．за сатпнову сорочку．

13．Овес： $14 / \mathrm{VI}-1921$ р．за 3 п． 20 ф．одержано в обмін 9 арш． перкалю；4／VIII теж 1821 р．за 6 пуд．одержано 1 пилку；21／VIIl за 4 пуди－ 12 арш．пөркалю й за 3 пуди 12 верпा．підошвщ；12／XII за 1 п． 20 ф．одержано 1 п．соли； $5 / \mathrm{I}-1922$ р．за 1 п． 20 ф．одержано в обмін 1 п． 10 ф．соли，себ－то через 24 дві солп одержано за таку саму кількість вівса на 10 ф．більше，або вартість вівса продуцент одіню6 на $25 \%$ більше．

14．须 т 0：14／VI—1921 р．за 3 пуди одержано в обмін 1 пуд хмелю；25／XII－т．p． 2 пудп вимінлно за 1 п． 10 ф．ааліза підковного； 5／I－ 22 р．за 1 п． 6 ф．одержано 3 арш．простого полотна；23／I－т．p． за 2 п． 20 ф．одержано в обмін 2 пуди соли．

15．Квасолл： $27 / \Pi-1921$ р．за 10 ф．впміняно рушник；27／III— того ж року за 10 ф．виміняно однн ніж та виделко；15／V－т．р． знову за 10 ф．－ 3 гранчатнх пклянки；у червні ж за 2 пуди ква－ солі одержано заліза квадратового $1^{1} / 2$－цалөвого товщиною，і вагою 2 п． $41 / 4$ ф．；5／I－ 1922 р．за 20 ф．одержано 2 лямпи（звичайншх селянських，але спостерігач цього не зазначнв）；12／ІІ－1922 p．за 1 пуд квасолі одержав продудевт 7 арш．перкалю．

16．Крупа гречана： $27 / \mathrm{I}$－ 1921 р．за 20 ．одержано в обмін спідницо ношену；27／ІІІ－ 21 р．за 1 пуд．（з додачею картоплі）－ чоботи，нові，юхтові；10／IV за 10 ф．одержано молоток，великий，не новий；24／IV－т．р．за 20 ф．одержано 1 пару підметок； $15 / \mathrm{V}^{2}-21 \mathrm{p}$ ． за 20 ф．одержано 1 кашкөт，звичайний，новпй；у тервні 1922 р．за

4 1． 25 ф．одержано пару витяжок на qоботи；12／XII за 1 пуд． 15 ф． одержано в обміп 1 піч чавунну； $5 / 1-1922$ р．за 20 ф．одержано 2 пари підметок；на ふитньому базарі в 1821 p．7／VIII за 4 пуди крупи грсчавої одержано 4－хвериг．підошву．

17．Сало свииячс： 27 ІІ－ 1921 р．аа 7 ．（з додачею борошна житвього і картоплі）одержано простирадло；тоді жє за 3 （）．（з дода－ чею боропна житиього，пшеничного й пшона）одержано 1 серветку； за 2 фун．－ 1 рушник：20／Jll－21 р．за 3 （）．（з лодачею оороина ниепи чного）одерлано ковдру байову；за 3 ф．одсржано в обмін 10 ф．двяхів；27｜ІІ за 2 ф．одержано одшу глибоку тарілку；10／lV－ 1921 р．за 5 ф．одержано в обмін 1 пару підметок а шкіряного паса； 17／IV за 2 ф．－одиу серветку，велнку，нову； $21 / \mathrm{IV}$ за 12 ф．－прости－ радло；15／V за 11／2 ф．－молоток，великнї，новиї：25／גII за 10 ф．одер－ жано 35 ф．махорки рубанки．

18．Картоплл： $27 /$ П－ 1921 р．за 6 пуд．одержано（а додачею борошна жічтього і сала свинячого）пристирадло；за 2 п．（з лодачею борошна житнього）виміняно самовар；6／Нl т．p．за 1 пуд（з додачею боропна житнього і сала）одержано 1 серветку；20／Нl за а пудп （з додачею борошна жит．）одержано подушку；27／III за 5 пуд．одер－ жано（додавппи крупи греч．）чоботи，нові，юхтові；17／IV за а пуди одержано одну сорочку сіру，верхню，для дорослого： $10 / \mathrm{IV}$ аа 2 пуди одержано сокиру－колун，нову；24／丁V за 3 п．одержано кашкет，а за 1 пуд－1 коробку шмаровидла； $15 / \mathrm{V}$ за 30 ф．одержано 4 дверних завісів；14／VI за 6 пуд．одержано 3 п．солп： $7 / \mathrm{VIJJ}$ за 1 пуд одер－ жано 100 коробок сірнпків（на Володимирському базарі в Кпїві）； тоді ж，на Галидькому базарі за 1 II． 20 ф．одержано 10 ф．цвяхів 3 $/ 2^{*} ; 7-8$ вересня 1921 р．за 10 пудів одеркано 12 арш．перкалю 24／ІХ за 3 пудп одержано 3 п．крейди；9／X за 3 пуди одержано 10 （）．гасу；8／X за 1 п－ 4 ф．гасу；16／Д за 12 пудів одержано 1 пуд 10 ф．гасу；6／XI－т．р． 3 п．впмінлно за 3 пуды штабового заліза： 13／XI за 5 пудів одержано 20 ф．сала свинлчого； 27 XI за 8 пудів одержәно 1 пару полркових сірих валянців；4／XII за 10 пуд．-2 п． олінафту；25／ХЈІ за 8 пудів－1 п． 20 ф．хмелю；2／I－1922 р．за 2 п． одержано в обмін одну пофарбовану спідницю；за 1 пуд． 20 （）．одер－ жано червоної мідп 1 п． 10 ф．；29／І－1922 р．за 1 п． 30 ф．одержано Фруктового чаю 10 фунтів；15／I－т．р．за 4 пуди－ 1 тереап настільні； 12／II за 2 п． 20 ф．－ 1 пуд соли．

19．Борошно пшепичне： 27 ॥ І за 20 ф．（з додачею житнього борошна，пшона та сала свинячого）одержано хустку білу зі ска－ терки ${ }^{11 / 2} \times 1^{1} / 2$ арш．； 1921 р．20／III за 1 пуд．（з додачею сала свнн．） одержано ковдру байову，у той же девь за 1 Пуд одсрлано $4 \frac{1}{2}$ ар． кольорового перкалю；6／IIl－т．р．за 1 пуд одержано простпрадло， старе；27／III за 1 п． 20 ф．－кольорову головну хустку；10／IV за 3 пуди одержано в обмін самовар білого металу на 20－25 шклянок； 24／I「 за 2 п． 10 ф．одержано 8 арш．парусиви； $15 / \mathrm{V}$ за 25 ф．одер－ жано подушку；5／VI ва 15 （ऐ．одержано в обмін нову кольорову спід－ вшцю；21／VIII за 1 пуд одержано $7 \frac{1}{2}$ арш．перкалю，тоді ж за 30 ф́．－ 26 ф．гасу；за 2 пуди－ 1000 короб．сірників；28／VIII за 1 пуд－одну пилу；13／XI за 2 п． 10 ゆ．－сахарину в кришталях 250 грамів；4／ІХ за 1 п．одержано 1 пуд цвяхів（невідомо якого розміру）；8／X－за 3 пуди одержано 25 ф．цукру；16／X－за 1 пуд－2 пуди солп；2／X за 5 п．－ 8 арш．перкалю；27／XI за 5 пудів одержано чорного шевіоту на костіом $71 / 2$ арш．；20／XI－за 30 ф．одержано 1 II． 20 ф．соли；за 2 п． 20 ф．одержано фарбованого полотна 9 арш．；12／XII аа 1 пуд

одержано пару рукавиць；25／XII за 1 п．одержано 2 п． 15 （р．гасу； 4／XII за 2 пуди одсржано 250 грамів сахарину в кришталях．

20．Бороінно житнє： $27 / \mathrm{I}$ за 2 пуди одержано простирадло， ношене，у той же час за 1 пуд－хустку з скатерки，нову；за 25 ф．－ колодку висячу，стару；за 3 пудп не новнй мідний самовар на 25 － 30 пнлянок；6／III－за 20 ф．（з додачею сала та картоплі）одержано серветку 」 ар．X1 арш．；20／ПI за 1 пуд（з додачею картоплі）одер－ жано подупку；а за $3^{1 / 1} 2$ пуди一одву пилу；27／ПI за 3 пуди（з додачею цукру）одержано скатерку，подержану；10／lV за 1 пуд одержано 3 аркуші цахового заліза，цц вже було в ужитку；17／W аа 1 пуд－ одну хустку；29／IV за 1 пуд－сорочку салдатську і теж за 1 п．－ спідні； $15 / \mathrm{V}$ за 2 п．одсржано простирадло велике，подержане；тоді ж за 1 пуд．－кольорову селянську спідницю；5／VI за 30 ф̆．одержано хустку，а за 25 ф．－ 10 мішків；14／VI оцержано：за 2 п． 35 ф．-15 ф． цукру；за 4 п．－ 3 п．заліза；за 1 п．－ 118 ф．соли；за 1 п．－ 1 пуд． 02 中．печеного хліба і за 20 ф．－ 2 залізних відра；7！VIII за 3 п． 20 ф．одержано 10 ф．сала на Володпмирському базарі，а на жћит－ ньому Gasapi за 1 п． 05 фф．－підошви 4 всрш．та за 2 пі． 15 ф．－пукру 10 ф．На Галицькому базарі 7／VIJ обміняно за 1 пуд．－ $3^{1 / 2} 2$ арыг． перкалю； 2 п．у ф．－за 10 ф．мила крашого сорту та за 1 п．－ 1 Пуд 12 фун．солн．

21／VIII на Галицькому базарі обміняно： 1 I． 20 ф．－на 1 пуд за－ ліза та 3 пуди 30 ф．цвяхів； 3 п． 10 ф．－на 10 ф．олії； 5 пуд．－на 30 ф．меду та 3 пудп－на 2 пуди махорки；28／VIII за 6 пудів одер－ жано 3 аршнни сукна чорного гвардійського；за 3 m ．одержано 8 в． підошви；за 20 ф．－сокиру：за 25 пудів－саківський плуг（6－тида－ лев．）；за 25 ф．－25 арш．мотузки；за 9 пудів－оселедців 1 п． 20 ф． і за 2 п． 05 （．－ 1 пуд．гасу．

4－го вересня одержано в обміп：за 1 п．－ 2 сокири；ва 6 пудів－ 1 вагу；за 18 пудів－ 53 арш．перкалю：за 5 пудів－ 10 фун．кефалв； за 3 пуди－ 2 пуди заліза；за 1 п． 20 ф．－－ 10 ф．очдщеної соли та за 2 пуди－ 2 ф．какао．

11－го вересня одержано в обмін：за 2 пуди－ 2 ф．польського чаю； за 2 п． 10 ф．－ 3 п．соли；за 1 п． 20 ф．－підошви 4 верш．；за 3 пуди－ $93 / ء$ арш．перкалю та за 30 ф．－одну сокиру； $7-8$ вересня одер－ жано за 2 пуди－ 5 п．крейди；за 1 п． 05 ф．－ 2 кошики；за 5 пуд． 20 ф．－штани суконві；за 1 п． 20 ф．－заліза штабового $2^{\prime \prime}$ вагою 1 п． 10 ф．；за 3 п． 15 ф．-1 пуд $3^{\prime \prime}$ цвяхів та за 2 п． 10 ф．шер－ стлної вати 5 ф̆：：я／ІХ одөржано：за 3 пуди－ 2 п． 20 ф．соли；за 4 п． 10 ф．－ 23 ф．мпла；за 2 п．підопви 4 в．і за 5 пудів－ 4 пуди слив сушених．

25／ХХ одержано в обмін：за 4 Пуди－підошви 16 верш．；за 7 m. 20 ф．－сукна звичаӥного чорного 7 арш．；за 7 п．－олії вареної 9 ф． （для фарбування）；за 1 п． 20 ф．－хліба печеного 1 п． 20 ф．і за 1 п． 20 ф．－соли 1 п． 20 ф．

2－го жовтня одержано：ва 40 ф．－мила 5 ф．；за 8 пуд．－ 4 арш． сукна чорного；16／X за 2 п．－пару валянців：за 2 п．－ 2 іा． 20 ф． заліза；за 1 пуд－3 ф．ватн，а за 3 пуди－ 5 ф．ультрамарнну．

18－го жовтня одержано в обмін：за 3 п．－ 12 ф．дукру；за 2 п．－ 2 п． 10 ф．солн；за 1 п． 20 ф -4 шт．відер та за 5 пудів－пару халяв；23／Х за 2 п． 05 ф．－ 2 п．соли；за 2 п．－ 1 п．киту：за 2 п．－ заліза квадрат． $1^{\prime \prime} 2$ пуди； $31 / \mathrm{X}$ одержано за 1 п． 02 ф．підошви 4 верıш．；за 2 пуди－ 2 ф．чаю；за 3 п． 20 ф．－ 1 пуд гасу；за 5 пу－ дів -2 п．киту і за 2 п．－ 3 відр．

20/Х1 одержано: за 1 II. 20 ф. -2 ф. перцо; за 1 п. - 4 ф. лаврового листу; за 2 пуди - 10 ф. цукру і за 3 пуди - цвлхів для підков 1 пуд; 6/スl за 1 пуд-2 пуди соли; за 1 пуд-2 теплих хустки та за 1 п. 20 ф.-пару валянців; 13/XI за 1 пуд - 2 п. 10 ф. соли; за 10 пудів - дукрового піску 43 ф̆. і за 1 п. 20 ф. -- 2 пуди квадратового заліза; 27/XI за 1 п. 35 ф. - соли 3 пуди; за 6 п. 20 ф.сукна шинельного $7 \frac{1}{4}$ арш. і за 1 пуд. 05 ф. - підошвп 4 всрики; 4/ХІІ за 2 п. 20 ф. —2 п. солा; за 1 п. 35 ф. - 2 п. хліба жнтнього; за 4 пули - пару упрлжі парокінної скарбового зразка і за 2 п. 30 фуш. гасу; 12/XII за 3 п. 20 ф. - 2 п. 15 ф. слив; за 1 пуд-перцю 2 фувтн; 19/XII одөржано: за 4 П. 15 ф. - 15 арıп. бархату; за 9 пудів - мисливські чоботи; за 4 п. - звичайні охтові чоботи; за 2 іг. 20 ф. - 1 пуд цвяхів $3^{1 /{ }_{2}^{\prime \prime}}$; за 1 п. 20 ф. - 1 пуд цвяхів $5^{\prime \prime}$; за 2 п.— пару плей; за 2 п. - 3 п. соли $і$ за 1 пуд-фарбовану полотняну спідницо; 25/XII одержано за 1 пуд - 3 п. солп; за 3 пуди - на 2 коміри смушку; за 3 п. - 25 арш. фарбованого полотна; за 3 п. - 15 ф. оливп; за 4 п. - 2 ф. ладану; за 15 ф. - 100 короб. сірнинів і за 3 п. 20 ф. - чоботи 1охтові.

2-го січня 1922 року на Галицькому базарі було зафіксовано такі товарообмінні операції: одержано в обмін за 3 пуди жкитн. борошша $3^{1 / 4}$ ар. суква; за 3 п. - мпла звцчайного $13^{1 / 2}$ ф.; знову за 3 п. цвяхів підковних № 7 Петроградських; за 4 пуди - пару хромовпх чобіт; за 1 пуд 25 ф. - заліза штабового 1 п. 15 ф. і за 1 п. соли 1 п. 10 ф.; 5/І за 2 п. 10 ф. — 1 п. 20 ф. гасу; за 4 п. 20 ф. 73/4 арш. трико; за 2 п. - 1 пару штанів чорнпх; за 5 пудів - чоботи хромові; за 20 ф.-2 шт. залізвнх лопат; за 1 п. 20 ф. - 4 одинкованпх відер; $15 / \mathrm{I}-1922$ р. за 2 п. - 2 п. 05 ф. соли; за 55 пуд. пара млпновнх каменів; за 1 п. 05 ф. - 1 пуд. хліба; за 4 пуди 4 арпा. подвійного сукна і за 20 ф. - черевики військового зразка (1 пара); за 1 пуд-валіза аркушевого 1 п. 20 ф.; 23/I за 20 (). простирадло; за 1 П. - марлі 15 арш.; за 2 п. - гасу 2 п. і за 1 п.заліза 1 п. 20 ф.; 29/І за 1 п. 20 ф. - 1 п. соли; за 1 п. - хліба печеного 1 п. 05 ф.; за 1 п. - 2 парн передів; за 1 пуд- підошвп 8 верш.; за 2 п. - двяхів підошовних 1 пуд; за 1 п. 05 ф.-соди очищөної 20 ф.; 12 лотого одеркано; за 1 п. 20 ф.-солн 1 пуд; за 10 ф. - 2 відер чорного заліза, а за 1 пуд-4 шт. оцинкованих відер; за 1 пуд-кухлі мідві 20 ш.; за 2 п. - 3 арш. сукна чорного; за 20 фун. - полотва фарбованого 7 арш.; за 1 пуд — пара упряжи і за 15 пудів - 1 плуг.
21. Пшоно. На Галицькому базарі (ми маємо відомості лише з березня) 6/IIl - 1921 р., як кореспондент зазначає, одержано в обмін: за 30 ф. - одну сорочку кольорову, ношсну, для дорослого (з цодачею ще 30 ф. гороху); $21 / 111$ за 7 ф. одержапо 10 коробок сірииків: 27/III за 20 ф. (з додачею ще гороху) - серветку нову ще не прану; 10/IV за 1 п. одержано пів тузіня шклянок звичаӥвпх з блюдечками, а за 35 фунт. - простпрадло нове, середнього розміру; іще за 1 m . штани салдатські, ношені; 24/IV аа 5 ф. - тютюну $1 / 2$ п. 3 -го сорту; а за 20 фун. - відро залізне; 15/V за 20 ф. - колодку висячу, вживану уже; 14/IV за 30 ф..-меду 10 фуи.; 7/VIII за 10 ф.-одну сокиру, - дей останнії факт аапксано на Володимирському базарі.

Того ж дня на Ж末тньому базарі за 20 ф. одержано в обмін пару передів. На Галицькому в цей день одержано: за 1 пуд - 38 ф. гасу; за 20 ф. - 1 п. 35 ф. заліза $1^{1 / 2}$-цалевого і за 1 п. 20 ф. -
 в обмін за 1 пуд - 2 пуд. соли; за 9 пуд. 20 ф. - перкалю 18 арш.;

 за 3 пу：ти－ $3^{1 / 4}$ арш．сукна і за 20 ф．－ 1 ф．чаю； 7 －го ї 8－го ве－ реснл одержано за 2 пуди－ 10 ф．олії вареної；9／Х одержано за 3 п． 05 ф．－ 1 пуд гасу і за 4 п． 20 ф．－олеонафту 1 пуд．；11／IX одержано：за 4 п．－ $3^{1 / 2}$ арн．сукна；за 1 пуд－пару передів；за 25 ओ．－। 中．цукру（лкого саме，не зазвачив нореспондент）；24／КХ за 3 п． 20 中．огержано 13 арш．перкалю；а за 2 н． 10 中．－залізннх цияхів 30 （l．；2／X одержано в обміи за 1 пуд－соди очныценої 4 中．； за こ ІІ．－соли こ І． 10 （ф．；за 2 п． 20 ф．поркалю 61／4 ари．，а за 8 п．－ хромові чодотп．На цей раз ми спостерігаємо，що через 8 деиь про－ дудент перкали оддає його па 6 （．дорожче，або，навпакн，продуцент ншона，абстрагуючи сножнвачу вартість ріноманітних товарів，не надає своєму тиварові якісної різниці з перкалем．

16－го довтвя за 2 пуди одержани 360 кв．верш．віконного скла і за 4 пуди－ 1 пуд цвяхів $3^{\prime \prime}$ ； 18 －го жовтня за 6 пуд．одержано перкалю 25 арш．；за 4 пуд．－заліза 4 пуди； $23 \Omega$ за 2 пуд． 20 ф． одержано чорні валянці，а за 1 пуд－ 3 арш．неркалю：31／А за 2 п．－ соли 2 п．；за 10 пуд－заліза 8 пул；6／АІ за 2 пуди－ 1 пуд під－ ковних цвяхів，і за 2 пі．－групи сушених 2 пуди：13／XI виміняно за 10 i．вагу десятксву；20／心 за 2 пуди одержано 30 ф．гасу і за 3 пуги－ 1 пуд хмелю；27／XI за 1 пуд． 20 ф．－2 ф．чаг：та за 1 п．－ пару бельгіӥськлл передів；4／גІ за 1 п． $3 \overline{5}$ ф．одержано 151／2 арш． （）арбованого полотіа；12／XII за 3 пуд．－ 5 арш．паруснии； $3 / \mathrm{I}-1922$ р． за 2 п．－одержано підошви я верш．； 15 І за 1 пा． 10 ф．одержано нафтп 1 пуд і за 1 пуд－ $3^{1} \%$ ф．ультрамарпву； 23 I 321 п． 20 ф．－ 5 ф．вати та за 20 ф．－сірки 1 пуд：29．I за 2 п．одержано 12 ари． нолотна；12／ІІ за 20 ф．одержано 16 шт．зуо́ил стальних，а за 15 中．－ підошви 4 верш．；27／ІІ за 1 пуд（з додачего борошна жнтнього，пше－ ничного й сала）－хустку білу з скатеркш $1^{1 / 2} \times 1^{1 / 2}$ арш．та за 2 ф． одержано 1 ф． $5^{\prime \prime}$ цвяхів．

Отже，на прикладі товарообмінппх стосунків на київському рин－ кові ми бачпуо，що іі продудент і спожцвач свіӥ товар，свої речі ставллть перед себе і нібп заслонюються одпн від одиого．Taке ста－ поввще утворює певие вражіння чогось ніби эатаюваюого，чогось не－ псвного．д це л навсправжки стосується діїсної природи товаро－ обмінних ошерації，у лкнх，лк вилвив К．Маркс，－„рух，що прова－ диться в обміні продуктів вшробвицтва，властнвиї тим товарам лшше на думку самих продуцентів＂．

А тому，коли на київському базарі зустрічається продуцешт бо－ рошна ппеничного，який за 1 пуд їого бере 41／2 ари．кольорового псркалю，то з свого боку il продуцент перкалю за $4 \frac{1}{2}$ ари．свого товару берс 1 пуд борошна пшеничного，і реті „персходлть＂від одного до другого．Спожпвче звачіння речеї ыє для продуцента，так і для споживача при абстраг，ванні їхшьої споживчої вартости утворює момент „самостіӥного ніо́и руху товарів＂．ЈІсдв，які цимп товарами керували，які ці товарп передають，захоплюються їхньою спожпвчою вартістю，забувають про людські взаємини ї уклоняються товарові， як некультуриі дикуни своїм ідолам．Вони надають величезиого зна－ чіння своїм товарам $i$, хоча думають，що керують нєми，на ділі зна－ ходяться під впливом своїх товарів．

Колп продудснт за 5 пуд．цшбулі（ $14 / \mathrm{VI}-1921$ р．）одержу6 од спожпвача цпбулі 10 ф．сала，то продуцент сала одержує од спо－ живача сала 5 пуд．цибулі．Взабминп між обоми були в площі мір－ куваиь про корпеність тпх речей，що стапн одна перед одноюо．Речі

ожплп тоді перед очима обох контрагептів, і вони, зважалчџ па кількісні відміни речеӥ, стали ігнорувати їх лкісиі відміни. Це спричишнлося до того, пцобндва примупепі були нукатн спіньної мови що-до споживчої вартости своїх речеі̆. Отже віднонения залежностн одного від одного заховалось в залежності людей од речеї. I!е становице подібве до с'гапогица феетшшистів, шо надають ідолам, зробленпм їхвіми руками, ті самі взаємини, що є мілに людюмд.

У такому розумінні товарообмінпі стосушки новнниі були иролвлятись макспмально, середвьо та слабо. Тому наш розподіл на три групи та за терпторіяльннми ознакамп цих стосупків дає можливість говорити про ту добу та місце прояву iï.

Відсутиість одного товару, до лкого на рпвкові прпстосовувапп б усі ннпі, знаходлчи споживчу свою вартість, дала моллпвість иінправдати теоретнчну думку К. Маркса.

А що де є внутріпній процес товарообмінни стосунків і потребує досить нелпкого ашалітичного підходу, щоб абстрактно схарактеризувати його, яг це зробив К. Маркс, то ми далі іи доводшмо це в таблидях зафіксоваших товарообмінних стосунків на Кииївциві. Ці таблпці виявллють загальні, тппові для сільсько-господарської країнщ товарообмінні одпниці.

Јише глпбоке методологітне впвчепня окремпх спостережень, залишених в такому описовому выгляді, як його подали спостерігачі, дають цінні рпсп тієї доб́п. Але ж інтегровані, ці спостереження яскраво підкреслюють оцю добу фетпшизму. Підсумовували ми ці спостережевня не за пількісними виразами різноріднпх груи товарів „Р" i ns", а за кількістю спостережень статистпкп, по дало підставу скласти таблиці.

Оскільки таку картину трудво уявпти собі за нормальиих госпо, царчпх взаємпи, ми закіпчуємо напиу розвідиу цимп таблицями i ïх авалізою, маючи иа увазі, що вонп ї самі з себе можуть бути цікавпми в виясненні торговвх стосунків ва Україві 1921 i 1922 p.p., зокрема на Правобережнії Україні.

Товарообмјнні пуикти i кiлbкiсть показiв у кожнiй групітакатегорї:

Таблиця '. 2.

|  | Товарообмінпи пункти |  |  | Разом |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 кат. | II кат. | III кат. |  |
| \% показів про товарооймін . . . | 86.0 77,0 | 7,0 13,0 | $\begin{array}{r} 7.0 \\ 10,0 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 100.0 \\ & 100,0 \end{aligned}$ |

З цієї таблшді ми бачимо, що наӥбільша кільюість товарообмінннх операції припадає на I категорію: Кпїи, Звенпгородиину, Чорнобильщину, Канівнину Таращанцину, l'умаицину, Бердичівськпї повіт, а такожі Звенпгородські та Гумапські ринкя у волостях.

Товароои́міниі одиниці розбпли ми на такі груип: 1-пиа-продукти городницгва; 2-га - рільнидтва; 3-я - перероблені продуктп рільнпцтва; 4-та - скотарства іі у-та - промислові товарп.

За дими групами всі три категорії торговельних пунктів мають таке співвідвопения:

TaÖ.nuyst थ. :3.

| $\frac{\stackrel{y y y y}{\mid c}}{\stackrel{y}{5}}$ | $\Gamma \quad \mathrm{p} \quad \mathrm{y}$ a | $\stackrel{\leftrightarrows}{5}$ | $\stackrel{\text { er }}{\stackrel{E}{5}}$ | 告 | 号 | ¢ | Pasos |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| P | Tobapougmimmux однницу | 12.5 | 12.5 | 18.0 | 18.9 | 39.0 | 100.0 |
| W |  | 6,0 | 48.11 | 28.0 | 15,0 | 10.0 | 100,0 |
| S | 'Tomapin chomnisay | 2,1 | 60, 3 | 22,3 | (6.3 | 7.3 | 100.0 |

3 таблнці мп бачимо, що (Р) продуцснт викпдав па рппок $39,0 \%$ иродуктів промнслової групи, але ( S ) споливач взамін міг датп лише т $\%$ такнх самих товарів. Натомість віп (S) дає $62,3 \%$ продуктів рільництва та $22^{\prime} / 0$ - продуютів перероблення їх.

Домінуюча роля продуктів промислової групи в продудента (P), а такол рівномірність нодо продуктів городництва та рільництва, а даті продуктів ї перероєлення і продуктів скотарства говорять за участь у товарообміпних операціях населсння міського та робіт-нпчо-заводського.

Яку ж все такп вагу й аке значіння мaє P i $\mathrm{S} y \mathrm{y}$ ух операдіях, покаже ось ця таблиця:

Tad.llust i. J.

|  | P | S |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 rpyna . | 75.0 | 12.6 |
| 2 група. | 537.5 | 2666.9 |
| 3 груиа. | 468.0 | 579.0 |
| 4 rpyna . . . . . | $\underline{270.0}$ | 9-1,5 |
| 5 гpyua . . . . - | 390.0 | 73.0 |
| $\mathrm{M}=$. | 318.3 | 685, - |

Значіння (P) продуцента i (S) споживача прп однаковій ваві (W), виведені за формупамп $\frac{\Sigma W^{j}}{n}$ і $\frac{\Sigma V^{j}}{n}$, впсувають на перше місце спожнвача (S).

У (S) останнього, коли з серед значінь ӥого груп вилучити 2 групу, до якої палежать продуктп рільншцтва, то решта груп має зовсім незначну ролю, не доводячн значінь своїх груп в сумі до (М) пересічного - 685,2.

Цілком про'тилежну картыиу спостерілабться в групі значінь товарообміну продуцента ( P ). Тут вищі від пересічного значіння маємо в групах 2, 3 । 5 , про лкі мп згадували ї рапіше. Отже в цілому майжс вдвоє менше значіння в товаромінних операціях продуцента (Р) зменшується ще роздрібненням їого серед груи товароміиних одиниць. З другого боку, велпке ыачіния продуктів рільницта ї переробления їх у ( P ) продуцента виразно показую'т на ненормальність товарообмінних співвідношеиь, шо мали місце 1921 р. у торгівлі на базарах і ярмарках Правоиережжя.

З вище пересічного значіния продуцситів промистової групи ї продуктів рільництва ми бачимо, що в цей час велине значіння в товарообмінпх стосуиках (Р) продуцента мало споживаиня, особливо продуктів рільннцтьа.

А цс доводить, що правильні торговельні стосуики були порушсиі й трсба шукати основ, на яких ці стосунки будувалися. Ми можемо ще коистатуватв, що продукти сільського господаретва, особливо продуктп рільнпцтва, нукають ринків для збуту і, переходячи від споживача ( S ) до продуцента ( P ), навснражки домінують і перетворюють сиоживача в продуцеита. Отже не дивио, ицо ( P ) продуцсит у тонарообміннвх стосуиках скерогував свою увагу на такилt товар, що мав вагальне значічня, замінюючп гроші.

Такпм товаром у сільсько-господарській краӥиі само собою розуміється став хліб у зерні, а саме: жито та пшениця.

Територіяльнпй розподіл торговельыих пунктів на т р к категорії аа цими групами дає таке співвідношення:

Таб.иичุя ย. 5.

|  |  | \% товap. S |  |  |  |  | \% |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | I | II | III | 15 | $r$ |  |
| 77\% | 1 катег. торг. пуукт. . | 2.7 | 57.7 | 2.4,0 | 6,1 | 9.5 | 100,0 |
| $23 \%$ | II i lll катег. торг. пуикт. . | - | 77,0 | 13,0 | 8,0 | 2.0 | 100,0 |
|  | По всіх 3-х групах | 2,i | 62,0 | 2,3 | 6.3 | 7.3 | 100,0 |

Tут ми бачимо відсутність 1-ої групп товарів у II і III категорії торговельних пунитів.

Цл, властпва міській торгівлі, група „городину" не зустрічається в торговельншх пунктах II та lII категорії, і це підпирає нашу думку про те, які саме учасникц товарообмінннх операцій можуть зустрічатись тут. Останнє безперечно впливає на наші впсновки, які ми підводпли під формулу К. Маркса.

Торкаючись зокрема кожної групи товарооймінних одинпць (P), ми можемо виявити значіння в тшх групах (1-5) окремих складовпх частин ïx.

1- III а l'pyпа - городнпцька - має такі окремі однниці: цпбулю, квасолю, картоплю, капусту, гарбузш, мак та огіркп.

Ця група властива першій категорії торговельних пунктів з розвниенимп міськпми ринками, а в 1 I та III не зустрічається.

Пропорція цшх одиниць (Р) така: картопля-70,1, цпбуля-9,6, нвасоля- 8,3 , гарбузп-5,5, капуста-4,0, мак і огірки по 1,3. Цілком ясно, що ці одиншці мали найбільшшй поппт у міського споживача, одірваного од землі й занятого пншою працеоо.

2-га група -продукти рільництва - зустрічається у всіх трьох категоріях торговельнгх пунктів. До цієї групи належать такі одиннці: гречка, ropox, овес, жито, пшениця, просо, ячмінь. У всіх 3-х категоріях пунктів зустрічається жкто та пшешця, які в I категорії торговельних пунктів мають таке співвідношення до рештп: жито- $44,0 \%$, пшевиця- $35,0 \%$, (ячмінь- 9,3 , овес $-4,3 \%$ ).

3-л група - перероблення продуктів рільництва має такі одиниці: крупу перлову, борошно гречане, крупу гречану, борошно пшеничне, борошно житнє, пшоно, хліб печений, висівкп, лчну крупу та олію. В абсолютних величчнах зразу впадає в вічі наявність у всіх 3 -ьох торговельних категоріях житнього борошна. У першій торговельній категорії житвє борошно має $42,2 \%$, борошно шшеничне - $22,0 \%$, пшоно - $21,0 \%$. крупа гречана $-5,4 \%$, хліб пе-чений-4,6\%, решта разом- $4,8 \%$.

4－та група－продукти скотарства－має своє по䒑ии－ рення у всіх 3－вох категоріях；до неі належать такі товарообмінні одиниці：кури та инші птахи，молоко，масло，яйця，сир，сало свин．， м＇sсо－лловлчина，свининя，телятпна й ковбаси．Серед цих оци－ ниць що－до ix розміру в торгівлі кури if птахи складають $13,0^{\circ} / 0$ ，
 свиниाа－ $8,0^{1 / 0}$ ．

5－та грула—промисловіпродуにтита продуктисіль－ ського гоєподарства，що не ввійшли в попереднi ос－ новні групиーмає в свойому складі такі одпннці：цукор，сіль， мед，дрова，сіно，полова，сірники，гас，ситець，полотно селлнське， глнияні горпцккн，сіๆка，солома，грибп，яблука，випні，грощі－ра－ дянські，миколаївські，золого，сріоло，керепнп．

Наӥбільний відсоток припадає ва товарообмівну одиницю того часу на Правобережжі－цукор（пісок） $31,0 \%$ ，далі їде сіль－ $13,0 \%$ та мед－8，4 $\%$ ．

Отже мп бачвмо，що майже всі з товарообмінних груп（ P ）про－ дуцента мають в сооі значну частпну продуктів сільського госпо－ дарства．Це пдкресляє значіння сільсько－господар．країви на вну－ трішньому риннові．

Нарешті，ми маємо відповісти на пптания，що саме（Р）продуцент одержав од（S）споживапа．

Попереду ми муспмо полснитп，по всі товарообміниі одиннці（S） споживача ми розбулп на 9 груп，а саме：1）жщри，2）мануфактура та одяг，з）бакалійнниї крам，4）залізо та заяізні виробн，5）скло та впроби зі скла ї піску，6）шкіра та шкіряпі вироби і обува，7）дерево й ви－ роби з дерева та лісові матеріллн，8）золото та різиі гроні，9）ху－ доба різна．

По кожвії категорії торговельних пунктів ми маємо такі співвід－ ношенвя цшх груп：

| Категорḯ |  |  | I | p | Y | $!$ | н |  |  | E |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{gathered} 1 \\ \text { жири } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 2 \\ \text { ману } \\ \text { фак } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 3 \\ \text { бокал.. } \\ \text { гррам } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 4 \\ \text { 3a..7i30 } \end{gathered}$ | $\underset{\text { ck.70 }}{\substack{5 \\ \hline}}$ | $\begin{gathered} 6 \\ \text { шкipa } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 7 \\ \text { де } \\ \text { рево } \end{gathered}$ | $\left\|\begin{array}{c} 8 \\ \text { rpowi } \end{array}\right\|$ | $\left\lvert\, \begin{gathered} 9 \\ x y- \\ 206: 1 \end{gathered}\right.$ |  |
| I | 3，8 | 21.1 | 33.1 | 17，0 | 2.0 | 10.1 | 1.3 | 0.3 | S，0 | 100.0 |
| II | 8，0 | 10.6 | 32.5 | 12,5 | － | 8.4 | 2.0 | － | 20.0 | 100.0 |
| III | 3.0 | 13.0 | 59.0 | 9.6 | 1.1 | 33.8 | 0.5 | － | 10.0 | 100.0 |
| По всіх | 1.0 | 18，5 | 85， 4 | 16.0 | 1，i | 9.5 | 3,7 | 0.2 | 11，0 | 100，0 |

У всіх пунктах спожпвач（S）віддає：бакаліїний крам（35．4\％）， мануфактуру та одлг（ $18,5 \%$ ），залізо та залізні впроби（ $16,0 \%$ ），ху－ добу（ $11,0 \%$ ），шкіру ї шкіряні вцробп（ $9,5 \%$ ），а з решти найменша частка припадає па різні гроші（ $0,2 \%$ ）．

Зокрема кожна категорія торговельннх пупктів надає особливого значіння тому чи иншому з товарообмінних одиниць（S）споживача．

| Ilepwa kiateropis |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| дає такнй ряд |  |  |  |  |  |
| ві的 Maксимуму |  |  |  |  |  |
| ． 0 minimymy | 33，1 бакал． | 21.1 мaly ${ }^{\text {2 }}$ ． | 17.3 залізо | 10.4 пкіра | 8，0 худоба |
| друга | 32.5 | $\underline{26,0}$ худоба | 12.5 | 10，6 Maly ${ }^{\text {d，}}$ | S． 4 mкіра |
| третя | 59.0 | 13,0 мanyd． | 9，6 | 3，S шкіра | 3，0 ж世рп |

Отже, для всіх категорій периу ролю відограє в товарах споліпвача (心) бакалія; другу ролю для I i Ill кат.-мануфактура, а для І-худоба; третю ролю дли всіх категоріӥ: залізо іи аалізні вироби; четверте місцс длл I i Jll категорій займає нкіра, а для II-мануфактура, і, нарешті, п'яте місце длл всіх 3 -ьох категорій займають різні товари: ікири, худоба ї шкіра.

У цілому по кол. Кінївиниі, себ-то більшії частниі Правобережкля бакалія, мануфактура, залізо й пкіра були обов'язковою одиншцею товарообміну з боку спожпвача (S).

ЯК саме де проявлялося по дрібпішпх торговельних пунктах, бапнмо далі.
М. Київ. Співвідвошення товарообмінних одинппь (P) продуцешта та (S) сножввача тут таке:

З боку продуц. (Р):
З боку (S) спож.:

1. Городпна
2. ふпри . . . . . . $1,0 \%$
3. Прод. рільн 6,00
з. " перер. рільн. . 69,0! $0_{0}$ 3. Бакалія . . . . $33,0^{\circ}{ }_{0}$
4. " скотар. . . . $12,0 \%$ 4. Залізо ї вироб. . $20,0 \%$

ј. " промисл. . . $3 \%$
$100 \%$
г. Шкіра й вир. . $10,0 \%$
6. Cesto il brip. . $4,0 \%$
$100^{\circ}$.
Споживач продуктів сільського госиодарства має тенденцію до набування перероблених продуктів рільництва ( $69 \%$ ), а також продуктів скотарсгва ( $12,0 \%$ ), а продуцент од нього одеряяуя третину бакалією, трохи менше третини мануфактурою та п'sлту частину зализом і впробамп з нього. Перевага потреб (S) споживача, цо ясшо виведена в попередвії нашії формулі, це раз паочно показуб, що це був час недостачі продуктів сільського господарства, і це мусіло поновиюватпсь товарообміннпми одинпцями промислового значіння (у Кіїві $P-3,0$ ).

Звенигородщнна (за виключенням пунктів, що ввіӥшлп до III кат.).

Співвідношення товарообмінншх одивиць продуцента (P) і споживача (S) тут трохи одмінні від Київських:

3 боку (P):
3 goky (S):

Тут картина пнша. Продуцент ( P ) всю вагу зосереджує на продуктах рільництва ( $86,8 \%$ ), залишаючи незначну частпну на продуктп перероблення матеріллів рільництва. Але споживач (S) натомість віддає: бакаліїний крам ( $31,1 \%$ ), залізо ї залізві виробн ( 19,0 ), мануфактЈру ( $15,1 \%$ ), худобу ( $15 \%$ ) та ннші товари, так потрібні нашому селянському господарству. Треба відзиачити, що в ції категорії торг. пунктів і зокрема на Звеншгородщині зустрічається золото й гроші, які споживач (S) віддає продуцентові. Це явище най-

більше підкреслює фетишпзм у цій місцевості, що иого виявив продуцент (Р). І це не будс дивншм, коли пригадаємо, що ця частина колиш. Київццнни була па кордоні певрожайної смути та своїм дисвідом дійшла того значіння, яке мають її нродуюти.

Чорнобильщина. Знаючи ї розноложення, ваперед можиа сказати, що ї співвідиошения товарообміннпх одиниць Р' S мусить $^{\text {м }}$ Gути тут відмінне од нерших нашнк двох пуннтів:

3 боку продуцента ( P ) на 1 місці тут: прод. промис. . . $29,0 \%$ $\because \quad "$ " рільн. . $27,0 \%$
$3 \quad " \quad$ " $\quad$ нерер. $26,0 \%$
1 . $n$. "котар. . . . 15,0\%

ј „ „ .. городннц. . . $3.0^{\circ} \%$
$100 \%$
Отже одразу видко снецифічну картину Полісся, де продуцент (Р) прононує продуктів сільсько-господарської промпсловости на 20\% мение ніж пересічпо всі торговелыпі пункти цієї калегорії.

Далі, заходячпсь близько від великого торговельного щентру, продуцешт мусить продукувати товари перероблення продуктів рільнпцтва, скотарства ї городипцтва. Останнє дуже легко привозитн до Київа Диіпром.

3 боку (S) маємо на 1 місці: бакаліно . . . . . . $51,1 \%$


Не , цивлячись на велику кількість різипх товарообмінних одинпць, номенклатура товарів ( P ) продуцента і ( S ) споживача не дуже різномавітна, а базуючись на трьок-тотпрьох толовшшх видах, вони провадять торгівлю в цій частмні тпми самшмп одинпцям, що ї в нормальні роки.

Канівщина має зовсім відмінну територію од Чорнобильщини, а все же продуцент (Р) тут висовує ва перше місце серед товарообмхінншх одинпць:

| родуктіи про | 38,7 ${ }^{\circ}$ |
| :---: | :---: |
| 2. Продукти перрероб. рільн. | 49,0\% |
| 3. Продукти полівництва | 10, |
| 4. Скотарства |  |
| Городницт |  |

$$
\left.100,0^{11}\right)_{0}
$$

Не трудно зрозуміти, що тут продуктв промпсловости, як цукор та борошно різие, мають дешевиї нлях до К̈нїва Диіпром, і тому домінують на ринкові.

Споживач (S) віддає з свого ооку:

| 1. Manyфактуру | . $27,0{ }^{\circ} \%$ | 5. LШкipy та виробп | 11,0\% |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2. Ђакаліїннй крам. | . $25,0 \%$ | 6. Дерево й виробп | 2,30\% |
| 3. Залізо і вцроби | . $20,4 \%$ | 7. Золото ї гроші | 0,0\% |
| 4. おiupı | 13,0 ${ }^{10}$ | 8. Скло й виробı | 1,3\% |
|  |  |  | 100,0\% |

З боку（S）сножпвача маємо пронозицію більы віл пересічного жпрів на $9.2 \%$ ，мануфактури－на $6,9^{1} \%$ ，заліза－на $3.4 \%$ ，пикіри－ на $0,60^{\circ}$ ，а решта тут навіть менша від пересічното．

Таращанщииа，територіяльно межуютп з Канівщиноо та Зве－ нигородшиною，мала такі співвірношення товарообмінни одиниць：

3 боку（Р）продуцента：


З боку（S）споживача：


Себ－то мп бачимо，пи продуцент впноспть на рннок товари чпсто сільсько－госнодарського характеру，зовсім уннкаючн товарів проми－ слового значіння．
（S）спожпвач найбільше кидає соди мануфактуру та дерево ї де－ рев＇яні впроби．шкіру ї залізо：трохи менне від пересічного в цих пунктах бакаліїного краму（－M 9， $1^{1}$ о）．

Вже перелік основних труп товарообмінних однниць（ P ）і $(\mathrm{S})=8 / 4$ показує на вагу（W）спожпвчпх товарів над товарамп продуцснта．

Гуманщпна，ідучи поруч з＇Таращанщиною та Звенигород－ щнноо，дає насамперед продуцента（Р）тих процуктів，лкі зустрі－ чалися й там．Дійсно，на псрше місце з боку（Р）продуцента вису－ ваються прод．рільннцтва－ $66,0 \%$ ，далі городництва－ $12,0 \%$ ，пере－ роблення продуктів рільннцтва－ $10,4 \%$ ，прод．скотарства－ $7,1 \% \%$ та промисловости $4,5 \%$ ．Відміна проти попередвього пункту в тому，що за рахунок змепшення продуктів скотарства наростає доспть значна група продуктів городнпцтва（ $12 \%$ проті 0,4 або 0,8 ）．Ця відміпа досить хараютерна длл Гуманщини，лка в нормальні і в не－ нормальні роки стоїть на першому місці що－до городиьо－садової продукції．

Споживат（S）в обмін виставляв：1）мануфактуру－ $30,0 \%$ щ，що складає більпе від пересічного на $8,9 \% ; 2$ ）бакалійний крам－ $25 \%$ ； 3），4），丂）шккру，дерево，залізо по $13,5 \%$ і 6）худобу $3,0 \%$ ．

Найбільше тут споживач натиснув на мануфактуру，шкіру，дерево．
Бердичівщина，торговельниіі адавва район，з боку（P）проду－ цента одержувала：продуктп перероблення рільнпцтва－ $34,2 \%$ ，або． на $10,2 \%<\mathrm{M}$ ；продукти рільництва $-50,3 \%$ ，щц дає на $7,1 \%>\mathrm{N}$ ； промислові продукти $9,1 \%$ ，або на $0,1 \%<\mathrm{M}$ ；продуктп скотарства $5,2 \%$ та городнпцтва $1,2 \%$ ．

3 боку ( $\mathbf{S}$ ) споживача Бердичівщина пропонувала такі товарообмінні одипиці:

1. Њакалію . . . $55,20 \%<$ M $22,1 \%$
2. Мануфакт. . . . $17,00 / n>$ M $4,1 \%$
3. Цкіру й вироби . . $11,7 \%>$ М. $1,3^{\%} /$
4. Залізо й внробн . . $9,7 \%>\mathrm{MI} 7,3 \%$
5. Жири . . . . . . 3,2 $2 \%>$ M $0,6 \%$

7 i 8. Скло, дсрево . $0,6 \%>\mathrm{M}_{1,4}+3,7 \%$
Отже (S) споживач тут дав макспмум бакалії та пшкіри ї різних виробів з неї, лкі давно вже знаходили тут для себе спрплтливиї гррут.

Залпшається ще розглянути торгові операції окрулних містечок Звенигородщиніг та Гуманшини, що входять до торговельних пунктів I категорії.

Постійний продуцент в цих місцевостях не відрізнлеться зачно од продудснта тшх районір, щц їх мп вже розглянулн, а саме-на перше місце віп висовує продуктп ріяьнлцтва-74, $3 \%$, шо складає більше від пересічного па $16,3 \%$, далі їдуть продукти промислової групи- $11,3 \%$, що складає більше від пересічного на $2,3 \%$, потім продукти персроб. рільництва- $12,4 \%$, продукти городництва- $1,3 \%$ 1 скотарства-6,60/n.

3 боку (Б) спижпвача ми тут маємо проповпшію худобп- $14 \%$, або на $6 \%$ більше від пересічного; пропозпціпо дерева ї виробів $8,8 \%$, або на 4,5\% біиьпе від пересічн., та жирів 7,5\%, або більше від перссічного на $3, \boldsymbol{\tau} \%$. Серед своєї групи на перше місце тут впступає бакалійнчй крам $29,0 \%$, мануфактура $19,5 \%$, залізо ї впробн- $11,2 \%$, шкіра ї виробщ-9,0\%, скло ї впробщ-1,00\%.

Отже, найхарактериішнми за озвакою товарообміннпх одпиндь продуцепта (Р) будуть такі пункти ( $<$ і).

| $\begin{gathered} 1 \text { група } \\ \text { (Городництво) } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 2 \text { группа } \\ \text { (Прод. рілын.) } \end{gathered}$ | 3 група (Перероб. прод. рільництва) | $\underset{\substack{\text { 4 група } \\ \text { (Iрродукти ско- } \\ \text { таретва) }}}{ }$ | 5 група (Промислові продукти) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1) Гумаипина 2) Кнїв $12.0^{\prime \prime} / 0$ $10,0 \%$ | Звенигород. <br> Гуманцц. $86.8 \%$ <br> Таращ. $66,0 \%$ <br> Міст. Гуман. <br> Tap. $\cdot 7+, 3 \%$ |  |  | Канівнг. 38.7 :о <br> Чорнобитьит. <br> Міст. Звен. <br> $29,\left(0^{3} .0\right.$ <br> Гум. $11.3^{n} \%$ <br> Бсрдич. 9,1\% |

Висновки з наведсної табллці напрошуютьсля самі собою. Продукти городнидтва ї промисловості-властпві велвкнм торговельним пунктам та тим територіяльним одиншцям, що мають гарне ӥ дешеве сполучения водяне, залізнччне та l'руитовпмп шляхами. Південночорноземні частнни Київщпни продукують иродукти рільиицтва, а півніпні частпни i, зокрена, ті, що розташовані на водяних, залізних та шосовпх шляхах до Һнїва, продукують товари від перероблення продуктів рільнндтва. Продукти скотарства піцлягають тнм самим впмогам, що ї продуктп городвицтва, але купчаться лк білл Кіӵва (Чорнобпльщघва), так і на Гуманщині та Тараианшині.

Сполкивач (S) своїмп товарообмінними одшницлми виділяя такі місцевості в кожвій групі товарів, що вищі від пересічного (<М).

| 1－жири | 2－ману中位ур： | ：3－бака：ія | 4－залізо |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Канівицна ． $13,0 \%$ Містетка Звен．， Гуманц．．7，5＂\％ |  | Бердичів． $55,2^{\prime \prime} / 10$ ＂орнобильщ．51．1＂， |  |
| j－crsio | 6－имкіра | 7 －дерево | 9－xyдı0бa |
| lиївит．．． $4.00^{0} 0$ 4орноб．． $4.0 \%$ Tарай．．． $3.6 \%$ |  |  |  |

У цій таблпці показано пупкти，що виділялись косфіцієнтом то－ варів спожпвача вице від пересічного．Отож ми бачимо，щц шкіра та залізо сягає наӥбільшого поширення，захоплюючп аж 4 повіти； мапуфактура теж захоплює 4 повітп，проте，зиачіння шкірп та за－ ліза стоїть внше．

На перше місце по－до цих продуктів висувається К пуфакт．），далі Таращанщнн（ $31,5 \%$ ），Гуманцинд（ $30 \%$ ）і lіанів－ щива（ $27^{\circ} \%$ ）．

Ііоли ж поставпти торговельні пункти за максимальним коефіі－ цієнтом у кожнії групі товарів в，то матпмемо таквї порядок：

III．1）Кпӥв－мануфактура（ $32 \%$ ），залізо（ $20 \% / 0$ ），скло（ $4,0 \%$ ）．
IV．2）Кавівщина－мануф．（ $27,0 \%$ ），залізо（ $20,1 \%$ ），жнрџ（ $13^{0} 0$ ）， шкіра（ $11,0 \%$ ）．

1イ＂．3）Таращанщпча－мануф̆．（ $31,5 \%$ ），залізо（ $18,0 \%$ ），шкіра（ $13,20 \%$ ）， дерево $(9,7 \%)$ ．

1 ．4）Гуманщина－мануф．（ $30,0 \%$ ），шкіра（ $13,5 \%$ ），дерево（ $13,5 \%$ ）．
I．5）Бердичівщина－бакалія（ $55,2 \%$ ），шкіра（ $11,7 \%$ ）．
11．6）Чорнобпльщпна－бакалія（ $51,1 \%$ ），скло（ $4,0 \%$ ）．
1II．7）Містечка Звенигор．ї Гуманы．－жпри（ $7,5 \%$ ）і худоба（ $14,0 \%$ ）．
3 цього розподілу мп бачимо，що деякі пункти подають на ринок характерні для даної місцевости товарп（прпкл．，Бердичівщпна－ бакалію－55，2\％і шигіру－11，7\％），а тому навіть за несириятливої ков’юнктури досить впразно видно осередки вчробництва тих то－ варів Правобережвої України，що в нормальний час заїмають там перше місце．

## Висновки．

1．Наші етод яко мога коротко торквувся насамперед того про－ цесу в народвьо－господарчому життю Україши，що носить назву „обміну＂．

2．Для цього було взято відомості із тієї масп взаємнн，що пере－ кинулпсь з міста на село і лкі повинні були（теоретично міркуючп） датк відповідну основу поглибленої авалізп лк прсдметів обміну， так і територіч，на якій вони були зафіксовані．

3．З описового матеріялу торговельннх стосунків，залишевих так， як їх подав спостерігач，ми знайшлп шлях до діїсного їх вшявлення， за кваліфікацією К．Маркса „товаровнй фетишизм＂．

4．Рознесення ж спостережень за терпторіяльними ознаками й групами товарів $P$ i S в таблиді дає можкливість！без переводу на грошову одинпцю виявити райони максимального ї мінімального прояву обміну тим чи иншим предметами，що дає матеріял для гео－ граффа торгівлі в ті часи．

## Г. Войтушенко.

## ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН ГОСПОДАРСТВА НСГІ „ГЛИБОКА ДОЛИНА* БАРИШПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА КИЇВЩИНІ.

## Короткий історичний нарис господарства.

Одие з головних завдань нової внцої с.-г. ншколи є увязатл навчання з внробннцтвом, увязати з будуванням нового суспільного життя. Для систематичної планової роботи в цім напрямі Јнстптутові конче треба матл свої правитьно організоваиі господарства, які буаи б також оссредками агрпкультурної роботи серед окопишнього селянства. 1922 року Іиститут порушив кнопотания перед Н. К. З. С., ноб їому відпени відповідиу земельну плопу дня організації зразковнх промистово-навчалыни господарств. У жовтні 192. р. Переяслав-
 трудове господарство в урочнці „Глибона Долина" Бариш. р.

Згідио з нередаточним актом, Јиститут одержав 439 д. 1600 кв. саж. землі, оконаної навкрутп канавою; з оцієі зсмті майже 15 десят. буго ненридатнӧ нід дорогами, ровами та канавамп, шось із $21 / 2$ д. під двором та будівлями, 2 д. під садком, мало не $1 \frac{1}{2}$ д. під озсром та невезшни берегом навкруги озера, а решта землі щось 418 д. 1600 кв. саж. була рільна земля під польовнми культурами. Вся земля господарства була в одному шматку з садибою носередині.

Земля госнодгаретва лежпть на мсяні двох адміністративних районів. Варишпільськоги - 3 нівночи та Рогозівського-з нівдня. Межує земля госнодаретва з східнього боку з землями тромад. с. Іванькова, з південого та південно-західнього боку з землямп громад. с. Глпбокого, з решти боків земло госноцарства оточують землі громадян м. Барпнноля. Віля садибп господцарства лежить широкпй грунтоввй шлях, що їде з К̆пйва чсрез Барншпиь на Переясаав; шлях цей ділпть землі господарства з півиочи па пів:гень па дві майде рівиі половииі. Від Киїза господарство лежить за 45 верст і має сполученпя трунтовими дорогами через Дарици та через Бровари, а також залізницено до ст. Баряшпіль, яка анаходиться на відстані э верст від господарства. НАйближча цукровария від господаретва Старднська, 16 верстов груцтовою дорогою, ті Яготныська, 60 верстов; з Яготниською цукровариею госнодарство може сполччатися залізнпцею з півстанпії Кучаків, що знаходатьея за 12 верстов відя господарства та на якії є приїмалыииї пункт для цукр. буряка.

Господарство знаходиться досить далеко від населених иунктів; найближічі села: Глпбоке, що лежить за з верстви від земель господарства, Іваньків - за 4 верстви, Баришпіль - за 6 верет та Рогозів за 7 всрст. Робочою силою господаретво постачають переважно села Глпбоке та Іваньків, в меншії мірі - Баришпіли та Рогозів. Баришпіль мвє значіния для господарства, як районовий адміиістративиий центр та торговельно-промпсловнй пункт.

До 1904 року господарство це палежало приватному власнинові Баталінові. В цім році він передав його Псреяславському Повітовому

Зсмству до фон：ду куянтосвітиіх потреб．Земство використовурало це госнодаретво до 1917 року，вілдаючи землно в оренду ирнватним осо－ Gaм．На ночатку резолюції землю госнодаретва захопнли громадлни м．Баринполя i ，поділнвши ї дјібними шматками на кожен ；цірр， користувалиеь до 19：3 року，до часу фактичної передамі господир－ ства Кийвсикому С．－Г．Іиститутові．Разом з зсмлею Диститутові Gу：іи


1）ҺҺитьовиї будинок，дерев＇яниї，під замізним дахом，розмірюм $26 \times 12 \times 4^{1 / 2}$ арии，по потребував капітального ремонту．

2）Клчия дерев＇яна，під содомяною покрівлею，розміром $42 \times 24$ ご 4


3）Дерев＇яниї будниок під залізим дахом，цц використовувався， як пташнн，розміром is $\times 9 \times 4$ арш．，з стелею，без підноюн．

4）Хінв дерев’лий з дубових пластин，в ушули，під череппчиим дахом，розміром $35^{1} / 2 \times 12 \times 4$ арш．，потребував заміни стелі．

з）Визовия та коношня－деревяяна буцівая під залізним дахом．роз－ міром $21 \times 13 \times 4$ ари．，яна потрси́yвала заміни стін，що погннын．

6）Хлів дерен＇яниї，під солом＇лною покрівлею，розміром $20 \times 12 \times 3$ ари．，без стелі та з б́льш нізя наподовпиу розібраною соломялио покрівлею．

7）Колодязь дерев＇линіі до 20 арш．ллибинюю，з гнилими цямринами．
За революції з дозвоту та бсз дозволу місцевої влади було ю－ зібрано все рухоме майно господарства та а будівель：двохноверховиї
 100 шт．великої рогатої худобн ї комору діяя переховуваиня зериа； від останих затншнлися дише зруб та підлога，і вони，нростоявнин років три－чотнри без даму та стелі，майже цілком погиили．

до революції орендарі землі провадлли тут иереважно зернове господарство，при чому головною товаровою культуроюо була озима ннениця，лка дазала по гноп досить високі врожаї．З пнших польо－ вих культур，як розказують про це місцеві селяни，тут сіяли овсс， горох，яру вику，просо，внко－вівсяну мішанну на сіно та цукровиї буряк，останній переважно давав зб̈ттни．Певиої сівозміни в госпидар－ стві не б́уло，не було також будь－якої спстеми в угноованню полів： угноювали краші та бонжчі до садибп шматки землі ї засізали їх цінніними культурами，як пшеннця та дукровиї буряк，а пірші та дальші шматки землі здавали в обробіток селянам $\mathbf{3}$－ноловнни і вони засівалы їх гречкою，вівсом，житом．Груить господаретва загалом можна зачнслитн до супісковатої дуже дегрлдованої чорнозсмлі，але эавдяки нерівному рельєфу，якиї внкинав вимиваняя гумусових та глинястих часток на схилах і спричиняся до нерівномірного ходу деградації，тут зустрічаються спопільнячені супіски та наносиі чорни－ земні грунти．Споїми природніми властивостями груити госиодарстья такі，що легко виснажуються однобічною культурою та швидко зни－ ккуоть врожаї，але разом з тим вони легкі для обробітку，швынно реагують на угюоєня та прп правильному ведениі господарства за－ безнечソють досить високі врожаї білыности польових культур．За часів революції，коли земля була в користуванні гром．м．Барпшполя， через бсзсистемие та недбале викорпстовання вона остаточно висва－ жнлася та засмітилася бур＇sнами．Іоказинком цього можуть бутп－ врожай，що його одержали селяни на вемлях господарства в 1923 ропі， а також розподілл площі за культурамл в цім році（з мстеорологічного боку цей рік був сприятливий для сільського господарства）：з 420 д． ріллі під гречкою було 140 дес．，яка дала по 22 п．зерна з десятини； б5 десят．під житом，яке дало до 50 пуд．зерна з десят．， 40 десят．

піј дівсом，якиї даз по 30 п．з десят．，ипсь 40 дес．під горохом та ярою викою з урожаєм щось 35 пуд．зериа з десят．，рента дасіввої п：іоиі то，＂окуваля．

На користь господарства в 1923 році поступи：та ві，селян ноли－ внна врожаю проних засівів на землях господарства，і це втасне було все，коли не рахувати невеликої допомоги грінми та деякими ынарлд－ дями з иоку Іпститугу，з ннм госнодарство почниало своє фактичне існуваннл в 1923 риці．Деневиіі хліб，дорога худоба та промислові зиробп в цім році пе цали змоги госпотарству，ири јого обмежених матсріяльних росурсах，піти шляхом надання потрібниго для госпо－ дарювания основного каніталу．Довелось на початку обмежнтись лише пезначннм ремонтом будівель，щоб зберегти їх від даныншої руйна－ ції，а рениту засобів тоснодаретва довелось використатв як зворотні， на наімания робочої сипп для обробления земемь господаретва，роз－ раховуючп зібратн матеріяльиі засобп для відбудови господарстви з врожаю 182 р року．Б 1924 році господарство мало 135 дес．власного засіву та 50 десят．підготовтеного ранного пару，но разом складало нось $50 \%$ земсльної пмощі господарства；решту землі засіяли селяни з－половии．Але посуха $192+$ ропу не дала можливости здійснитп плани господарства на цеї рік．Особливо не вдався засив вівса，якого в господарстві було 50 власних дес．，та засів цукрового буряка．лкого було 10 десят．Селяни，цо сіяли овес з－половвии，не збирали зовсім врожаю，а господарство з власного засіву мало по 7 п．вівса та по 20 берківців буряка з десятини．Һраше виїшло озиме лкнто，б́лтьшу частнну лкого носіяли з－половини селянн（свого засіву господарство мало 22 десят．），та просо власного засіву，якого оуло 18 десят．〕рожай цих культур дав можливість господаретву даиі відбудовува－ тись．З 1924 року господарство стало переходити до наміченої 8 －ми－ пільної сівозмнни：1）пар ранній угноєпиї，2）озимпна，3）просапиі， 4）ярина з підсівом конюшиин，у）конюшина，6）конюшкннпіі пар， 7）озимнна，8）лрина． 3418 десят．орної землі до намічевої сівозміни булло включено 400 десят．，які були розбиті на вісім клинів по 50 д． в кожному，решта 18 десят．присадибної землі було залишено в за－ пільному клдні для потреб нвшшх гамузів господарства．Перехід до наміченої сівозміии в полі було запроєктовано тавиі：

| Pori <br> Іітин | 1023 | 19．4 | 193． | 1926 | 1927 | 19.8 | 1929 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | ＇10．on： | Osmмnна | Гречка，нар | Овсс． жито | ＇Incт．nap rimen | Onhmimi． | Іро- сапні |
| $\stackrel{2}{2}$ | To．1ora． просо | Oзиммит： просанын | Obec | ＇リnctui пар yri． | ©зимина | Tpocanti | Ярина， конюш． |
| 3 | Боиовí | Piзal sponi | ：Зaняr．пар． <br> T0．70K： | Озимина | Lugori | Лрина | Чист．нар stune．f． |
| 4 | Grec． ถзимина | llap＇нит． | Озимина | Hpocallii | Лриния． kohlom． | Romormisa | Lionom． map |
| $j$ | Гречка， Oammiltia | Doóori | Озимииа | Заиятнї нар | Өзимипа | ＇4истий nap， yrumell． | Oзпмина |
| 6 | Г＇речкл， gabsmia | Заиият. Hit) | Oзimина． йосо | Бобовi | Ярина | 3agrnil nap | Озимива |
| 7 | ［＇речка， иросо | Obec | Buónbi． гречка | Obec | ：Заият． nap | Озим． | Ярппа |
| 8 | l甲ечка， иросо | Obec | Пар чистиі yrhoeil． | Oзимина | Hpocanni | Ярина．ко－ нюшиแล | Кони－ зина |

В 1925 році господаретво мало власного засіву щось $70 \%$ всієї земельної плоцці господаретва і тількп $30 \%$ було здано длл засіву селянам з-половпни. Lеї рік був спрплтливиї для сілиського-господаретва, ї господарство мало валювой нродукції від рільництва коло 15000 нуд. зерна та тистого прнбутку щосв 5000 карб. У цім році господарство остількп зміпило. но мало змогу придбати конче потрібиий жпвиї та мертвий реманент, нерсвести кぇпіталиииї ремонт будівель, а такол розпочатп будування нових. У полі госпоцаретво переїшло на засів чистосортипх пультур, пдеркавши вія ' T -ва Haciннпцтва посівне насіния на плаитаторськнх умовах. В 1926 році господарство майлєс цілком було забезпечепе мертвим ремашентом та тягловою силою, охопило всю землю власпим засівом та перейило иілиом до засіву чпстосортных куиьтур. Маюочи иа улалі піднести родичісті груиту, господарство вспіло ва останніх два рокн неревестп через просапні культури 90 дссятпн, через чистиї ранній пар 100 десят. ті щцось із 40 десят. було угноєно приолизно по 1200 пуд. ниою на деслтпну. 1925-26 господарчий рік госнодарство звело свій баланс з деффцитом в 3618 карб. 30 к. через те, що хліба пригоріли $і$ це приблизно наполовниу зменипло іх врожаї. ІІе затримує темп дальнішого розвитку господарства, але не загрожує І̆ого іспуванню.

## Природня та економічна характеристика району.

## Tопографія району та ї звязок з иншнми факторамн.

Господарство „Глибока Долпва" лелнить на межі двох адміністратпвних раїонів Квївщпни - Барпшпільського прироніми та Рогозівського. З півдня та з заходу границею для обох цих раӥонів є Дніпро. Обидва ці райони заӥмають в більшій своїй частипі підвищене плато, лке тлгнеться з південного сходу до півиічного заходу через В.-Димерськпй, Броварськпӥ, Бариппільськиї, Рогозівськпї, Варишівський та Перелславськвї раӥони на протязі майже 100 верст, маючп ширину щось із 40 верст. Плато це займає вилу ппну Дніпра, якиӥ ои́бігає де плато з західвього та південно-західнього боюу. З східнього боку плато межує з смугою болот, які тлгнуться від Козельцл до Перелслава. Таке топографічне положення цих районів відбилося на метеорологічиих умовах і в Першу чергу на кішькості опадів та розподілі іх протлгом року. Літом переважна кількість опадів місцевого походжсния вппадає на Двіпрі та на смузі болот і не може в більшості охопнти „плато", через нагрітиӥ стовп повітря, шо літом під час спеки утворюється над плато, і тількп тод, колп збільшується наспченість повітря через зниженил температурп, хмари перекидаються через „плато" від Двіпра до болот, і дощ випадає по всій тернторії цих районів. Хоча обпдва ці раӥони й займають підвнщену рівнпну, але рельєф місцегостп ше є рівнпй; по всій терпторії районів густо розкидапі котловини та низини неправильної форми з більшою або меншою плошею, до утворення lх спрпчинпвся льодовнк, якиї тут кілька разів насувався та відходив. Низшип навесні часто заливає вода ї доспть довго застоюється, спричиняочнсь до утворення солошців.
Ґрунти району.
Нерівний рельєб, нерівноміриі опади, різнорідна стенова, лісова та болотяна рослиниість, ділльність Ірунтової та атмосферної води та діяльність вітру сиричинились до утворения різнородиіх грунтів, які по своєму заляганню малоть мозаїчниї впг:яя. Так, в південно-східній час'тні Рогозівського району, в селах Рогозів, Јюбарці, Дівичкю, Єрківці переванає мало деградована су-

глинкувата та супіскувата торноземля переважно на льосі. Тут таки є вкраплнни пісків, болот, солонцюватої чорниземлі. В західиій частині раїону персважають сірі пісові суглинкп та супіски (села Глибоне, Воронькіз, Ковалин, Сошників, Старе); далі на захі; до Диіпра йдуть переважно піски, часто сипкі (села - Рудяків, Lіллор, Жереб'ятин, тастково Проців, Софіївка, Салькір). Перелічені тиги грунтів у цих частиих району мають нсреважне значіння, але норуч з ними но всії території густо транляються вкраплини нниних торунтів, пкі залежать переважно від рельєфу та глибини залягаиня грунтової води.

Барпшпільськиї район по-до грунтовнх умов являе собою картину аналогічиу до Рогоаівського району; так, у схјцній частині району, в селах: Сальківка, Кучаків, Лебедин та ночасти Іваньків, переважанть qорноземлі з більшнм ао́ менинм ступенем деградації, багато гррунтів болотистих та солонцюватих. Ссредня частина району - села: I匕аиьків, Баришпіль, В. Олександрівка - дуже деградонана суглинувата та супіскувата чорноземя; далі на захід до Дніпра, в сетах: Впшешьки, Гнідин, Ревне, Гора, Ремизівна персважпоть супіскуваті та піскуваті грунти, так само з вкранлинами ниших г'руитів, що утворилнсь переважно завдякп нерівному рельєфові місцсвостп.

## Метеорологічні умови району.

Переходячи цапі до вияснення метеоролинічих умов району, потрібно використати даві метеорологічної станції прп Баришпільськії агропрофпколі, що в 9 верстах від господарства, але воип, на жаль, не досить повні та за малу кількість років, і через цс для повніної орієнтації потрібно навести ט́агаторічні даві Київської обсерваторії, яка знаходиться за 45 верстов від господарства і в умовах, цо не зовсім відповідають умовам району господарства.

За даншмп Баришпльської агрошколп за час 192!-1026 p.p. до червня включно, цеб-то за $5 \frac{1}{2}$ років, пересічна річна кількість опадів дорівнюється $443,6 \mathrm{~mm}$; розподіл їх по місяцях був такпӥ:


Пересічна гількість двів з опадами по місцлх протягом пього періоду була така:

| Chat ona; iis <br> в $m m$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | II | 111 | 15 | 1 |  | $\backslash 11$ | V111 | 1 N | N | XI | NH | 3: |
| 1-5 mm | 45 | 3.1 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 4.6 | 6.0 | 2.8 | 10.7 |
| j-10 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 16.0 |
| Більше 10 mm | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 2.6 | 1.4 |  | 0.6 |  | 1 $\because .0$ |
| Pazom | 5.6 | 5.5 | 3.2 | 6.3 | 4.1 | 6.6 | 3.1 | 7.6 | 6.1 | 6.2 | 8.8 | 5.0 | 68.7 |

Пересічна тсмпература по місяцях протягом року за цей період розподілялась так:

| Міслці | I | 11 | III | IV | r | VI | \II | VIII | 1X | X | XI | XII | $\begin{gathered} \text { Mepe- } \\ \text { ciч4a } \\ \text { pi } 4112 \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Пересічиі | $-5.9$ | $-5.2$ | 0.25 | 7.5 | 14.2 | 18.2 | 18.3 | 16.7 | 11.5 | 5.9 | 0.5 | -3. | 6.5 |

Кількість днів з пересічвими температурамп.

| 'Температ. | I | II | 111 | IV | Y | V'I | VII | VIII | 1 X | X | XI | XI] | $\begin{gathered} 3 \mathrm{a} \\ \text { pili } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Від 0 до-10 | 10.0 | 14.0 | 11.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 2.0 | 9.0 | 18.5 | 65.5 |
| - 10 до-20 | 8.3 |  | 15 | 0. | - |  | - | - | - | - |  | 6.0 | 91.8 |
|  | $7.0$ | 7.0 2 | - 180 | -22.0 | $\overline{3.3}$ | - | - | - 10 | - | - |  | $\overline{6} 5$ | 14.0 10.5 |
|  | $5.7$ | 2.0 | 180 | 22.0 | 3.3 19.0 | 18.5 | 14.5 | 1.0 19.0 | 30 22.0 | ${ }^{20.5}$ | 19.0 | 6.5 | 102.5 111.0 |
| Вйще за 20. . |  | - | - | 7.5 |  |  | 16.5 | 11.0 | 5.0 |  | . |  | $\begin{array}{r}111.2 \\ \\ \hline\end{array}$ |
| Pa30. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 36 |

Пересічні з найменших та наӥбільших температур по місяцах з 1921 до 1926 року булш такі:

|  | 1 | II | 111 | $\mathrm{I}^{-}$ | V | VI | V11 l | VH1 | 12 | X | XI | XII | 3, pik |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 3.5 20.5 |  | -9.9 | $5$ | $\begin{array}{\|r} 27.6 \\ 6.3 \end{array}$ | 29.4 | $\left\lvert\, \begin{gathered} 30.6 \\ 9.7 \end{gathered}\right.$ | $\begin{gathered} 29.8^{\prime} 2 \\ 9.4 \mid \end{gathered}$ |  |  | $\begin{gathered} 11.4 \\ -18.5 \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 37 \\ -20.6 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 30.6 \\ -20.6 \end{array}$ |

Довгість вегетаціӥного періоду за пересічнпми температурами дорівнює 6 місяц.-з 15 квітвя до 15 жовтня.

Сума тепла за вегетаціӥний період по місяцах була така:

| IV | $r$ | VI | r'II | VIII | 1 X | X | 3а вегетац. <br> період |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 145.9 | 447.8 | 546.5 | 580.5 | 566.0 | 345.0 | 120 | 2751.7 |

Відиосва вогкість повітря пересічво за той же період:

|  | 1 | 11 | III | IV | r | VI | V11 | viil | IN | X | X1 | XII |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Пересіч. Найменш. | $\begin{aligned} & 8.0 .0 \\ & 40.5 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 82.3 .3 \\ & 61.3 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 76.4 \\ & 27.5 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 75.1 \\ & 36.6 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 6 \check{6 \check{4} .9} \\ & 24.6 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 70.3 \\ & 29.8 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 64.7 \\ & 28.5 \end{aligned}$ | ${ }_{2}^{70.0}$ | 73.8 33.8 | 81.5 26.2 | 93.4 54.0 | 81.0 |

Хмарність за десятибальною системою та кількість лсних та хмарних двів:

|  | 1 | II | 111 | IV | V | \"I | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 盛 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Xsapuictl (пере.) | 81 | 7.8 |  | 6.3 |  | 5.5 | 4.6 |  | 4.9 | 6.6 |  |  | 6.5 |
| Ясних днів | 3.0 | ${ }^{6.6}$ | 7.2 | 1.0 | 10.0 | 2. | 10.3 | 9.0 | 5.2 | 5.6 | 3.0 |  | 72.4 |
| Хмарних днів. | 28.0 | 17.6 | 18.0 | 15.6 | 11.3 | 9.0 | 8.0 | 12.0 | 85 | 16.0 | 22.2 | 24.8 | 191 |

За даними Київської метеорологічної обсерваторіҮ за час з 1854 до 1923 р．характеристика головніших метеорологічних елементів 6 така：

0пади в $m m$ ：

|  | I | 11 | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 号 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Пересічи．．．． | 33.4 | 28.6 | 40.6 | 43.0 | 480 | 683 | 78.1 | 59.6 | 47.2 | 45.2 | 40.0 | 40.2 | 572 |
| Найільт．．． | 87.8 | 113.3 | 102，9 | 111，7 | 1－13，9 | 15.4 | 223.3 | 169，9 | 148，6 | 140，6 | 116.8 | 116．7 | 851.7 |
| Найsенш．．．． | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 28 | 9.3 | 3.4 | 9．1 | 8.2 | 2.8 | 4.1 | 3.2 |  | ｜332．1 |

Кількість днів а опадами：


Температура повітря（пересічно）：


Днів а сніговим настилом：

| Micaц |  | II | II | IV | v | ｜ |  | VII V | rill | IX | x | XI |  |  | 咅 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| в ${ }^{\text {c }} \mathrm{cm}$ | $\begin{aligned} & 29 \\ & 16 \end{aligned}$ | $\stackrel{24}{16}$ | $\begin{aligned} & 18 \\ & 18 \end{aligned}$ | $\left\lvert\, \begin{aligned} & 2 \\ & \hline \end{aligned}\right.$ |  |  |  |  | $=1$ | - | 二 | $\underset{2}{8}$ |  |  | － |

Пересічна температура грунту на глибині $0,1 \mathrm{~m}$ ．

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | x | XI | XII |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.8 | -0.6 | 0.5 | 6.1 | 14.8 | 19.0 | 20.1 | 19.1 | 14.9 | 8.5 | 3.0 | 0.4 |

Наведеві дані показують，що в Баришпільскому районі випадає менша кількість опадів та нерівномірніше влни розподіляються про－ тягом року，ніж у Кँиїві，крім того，температура вєявляє різкіше коливання，що з＇ясовубться попереду згаданим топографічним поло－ женням Баришпільського району．

Мала кількість років，за які використано спостереження при Ба－ ришпільській агрошколі，та ще，що на них припадають посушливі 1921 та 1924 роки，не дають змоги цілком виявити мөтеорологічві особливості цього району．В цілому，беручи на увагу особливості топографії району госиодарства，потрібно，організэвуюоя господар－ ство，мати на увазі потребу зберігавня вогкости в грунті．

Флора та фавна
 З бур'янів та шкідників сільського господарства мають наїбільне поширення такі: пирій (Triticum repens), що густо засмічує всі поля району, мишій (Setaria viridis та Setaria glaиса), плоскуха (Panicum crusgali), молочай (Euphorbium), сосонка (Equisetum), берізка (Convolvulus arvense), будяки (Cirsium), волонка (Centhaurea cyanus), лобода (Chenopodiumı), гірчпця (Sinapis arvense), спорни (Poligonum aviculare).

Особлпво тлжко боротись з бур'лиамп, цю мають велике коріннл, як пирій, будякп, молочай, сосонка, які в цьому районі Дуже поширені та завдають великої шкоди польовому господарству. З паразитних рослин потрібно відзначити привитпцю (Cuscuta), ццо шкодить однорічнім та богаторічнім метеликовнм (вика, конюшина, люцерна), сажку (Ustilago), яка часами завдає велшкої шкоди вівсові, пшениці та просові, ржу (Puccina) на стеблах та листях колосковців (злаків), лким часами завдає великої шкоди. З тваринних нкідпнків потрібно відзначити польових мипеї, хом'яків, заӥців, лпсиць, борсуків. З комах шкодять: озпма совка (Agrotis segetum), гесенська (Mayctiola destructor) та пведська (Oscinella frit) мухи, попелппі (Aphydidae), що тасами звицують посіви бобових та греткп, земллна блоха (Haltica), хлібниї жук (Anisoplia), травневиї хрущ (Melelonta vulgaris), бурякова свнвка (Cleonus punctiventris), дротяшнк (Agriotes lineatus), сікун (Cephus pigmeus). Майже ніяких засобів боротьбп з польовими пкідниками в районі не ведеться. Безсистемпість польового господарства в раионі викликає ще більшу засміченість полів та сприяє пошпренно польових шкідників. З садових та городыіх шкідників потрібно відзначитн травневого хруща (Nelelonta vulgaris) з ӥого борозняном, золотогуза (Euproctis chrysorhaea), капусницо (Pieris brassicae), білава жилкуватого (Aporia crategi), квіткоїда (Antonomus pomorum), плодожорку (Carpocapsa pomonella), яблуневого моля (Hyponomeuta malincla), прядкп недопарка (Porteria dispar), прядкп перстенівкп (Melacosoma neustria), вовчка (Grilothalpa) та шнших.

## Територія, землекористання та населення.

Переходячи до економічної характеристики сільського господарства раӥону, потрібно для плвноти навести дані для обох сусідніх районів - Барпшпольського та Рогозівського, 60 господарство, як це згадувалося раніш, лежить ва межі цих раӥонів. Територія раӥонів та розподіл земель за давими Баришпільського та Рогозівського Раївыконкомів на 1926 рік виллядали так:

| Назва райовів |  | Рілля | Садиба | Л у г |  | ת i c |  | Водозбори |  | Heapnдатва |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | A6c. $1 \%$ | Абс. $1 \%$ | Aбc. | \% | Aбc. | \% | Aб. | \% | A $6 \mathrm{c} .1 \%$ |
| Барпшшільск. | 381901100 | 2641869.1 | 202.46 .9 | 5062 | 13,2 | 1597 | 4,2 | 46 |  | $2+426.4$ |
| Рогоzibcte. | 58509;100 | 34631 59.2 | 2821.4 .8 | 5330 | 9,1 | 10825 |  |  |  | 1850 |

В Рогозівськім раӥоні в користуванві селян знаходиться 45875 дес., що складає $81.8 \%$ від усіх земель району та в користуванні державп 12624 дес., що складає $18.2^{\circ}$ ю. Землі ці поділяютсл так:

|  | Загальна земетьна нлоща | Ріяля | Садиба |  | Л y r |  | Л i c |  | Henpaдатна |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| В корист. селлв | 45875100 | 33159 72.3 | 2771 | 6.1 | 5067 | 11 |  |  | 4826 | 10.5 |
| В $\quad$ п держ | 12624, 100 | 1472 11.7 | 50 | 0.4 | 263 | 2.0 | 10825 | 85.7 | 14 | 0.2 |

У Баришнільському районі в користуванні селян знаходиться 35346 дес. 2088 к. с., що складає $92.6 \%$ від загальної площі райочу; в користуваниі державних установ 2842 дес. 913 к. с., пцо складає $7.4 \%$; більша частина державної землі знаходиться під лісом і належить до Баришпільського збірного ліснпцтва, решта л, переважно рільна земля, налелкть радгоспам, якех в районі є чотири: всі вони належать с.-г. шьільним закладам.

Кількісто населепня, населених пунктів та адміністративним розподілом райони ці вилвляють таку картнну за даними Райвнконкомів на 1926 р.

|  | Чол. | S゙інок | Разом | Дворів | Населен. пупкт. | Сільрад |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Sарнипільськиій Рогозівськй | 15877 | 16060 19101 | 31937 39.17 .4 | 6741 7891 | 24 | 15 |

Маїже все населенвя обох районів хліборобствує за винятком незначеої частпни містечкового населенпя, яле складається з торговців, спужбовців в установах, кустарів та робітнпків невеликого числа промислових підприємств, що є в районі, але більша частина ӥ цих груп населенвя має звязок з сільським господарством

У Баришпільському районі землі селянського користування пересічно на 1 двір припадає 5 дес. 1287 кв. с., на одного їдця 1 дес. 464 кв. с. В Рогозівському районі на 1 двір припадає пересічно 5,81 десят., на 1 їдця - 1,16 дес.
Забезпеченість Що-до забезпечепости засобами виробництва, селянзасобами внроб-

ннцтва. ське господарство цшх районів лвляє таку картнну:

| Hasba pemaneuty | Барпипільский р. |  | Porozibctinat p. |  | Uримітка |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Всьoro реман. | Ila 100 господ. | Bсboro реман. | Ha 100 господ. |  |
| Плугн. | 2386 | 35 | 37.19 | 12 | На 100 дес. засів- |
| Букери (культпват.) | 52.2 | 8 | 889 | 10 | ної шлощі припа- |
| Боровй різні . . | 3254 | 48 | . 1750 | 51 | дає плугів в Ba- |
| Cibaлкil. . | 32 | 1 | 61 | 1 | ришп. p. 15 шт. |
| Віллки. | 447 | 7 | 368 | $\pm$ |  |
| Мо.лотаркн . . . | $\xrightarrow{21}$ | - | 41 3103 | 1 39 |  |
| Вози на заліан. ходу | 2791 | 41 | 3183 | 39 |  |
| Boan па дерев. ходу . | 1610 | 24 | 2978 | 26 |  |
| Жаткп . . . . . | - | - | 102 | 1 |  |
| Січкарні ручиі . . . | - | - | 446 | 5 |  |
| Січкарві кінні . . . | hema bi- | - | S0 | 1 |  |
| трієри. . . | домостеу | - | 18 | - |  |
| ¢yxteri . |  | - | 11 | 一 |  |

Що-до забезпеченнл та способів впкористапня мертвого реманенту, господарства поділлютьея так:

|  | Барпшпільскпп̆ p . |  | Рогозівськй p . |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Абс. чист. | \% \% \% | Абс. qисл. | \% \% |
| Не мапоть свого азарлддл . | 3281 | 48.7 | 3657 | 46.3 |
| Не мають возів. . . . . | 2706 | 40.0 | 3176 | 40.2 |
| Оо́робл. аемлю своїм ремаиент. | 1490 2727 | 22.0 40.4 | $\stackrel{3511}{ }$ | 33.0 |
| " нупрлгою | 2299 | 34.1 | 2794 | 35.4 |
| " ", мimannm способом | 312 | 4.6 | 305 | 3.9 |

Беручи абсолютну кількість знаряддя, потрібно вважати, що селянські господарства обох районів достатньо забезпечені плугами, боронамп та трапспортовими засобами; в деякій мірі - культиваторами ӥ молотарками, жниварками, січкарнями і сівалками. Остання таблиця показу6, що майже $50 \%$ усіх господарств не мають пілкого реманенту та щось із $40 \%$ користуються найманпм, що спричиняєтьсл до несвовчасного оброблення грунту. Наведені цифри промовляють про конечну потребу в планових заходах на кооперативних засадах що-до впкористовувапвя та набуванвя мертвого реманенту селянськими господарствами району.

Що-до аабезпечення сөлянського господарства різною худобою, то за даними весняного вибіркового опиту в 1925 р. маємо таку картвну:


3 наведеноі таблиді бачвмо, що в обох районах досить розвинені головні галузі продуктивного скотарства - велика рогата худоба, сввні, вівці, птиця. Прп чому серед великої рогатої худобп перевалсають корови, ццо вказує на молочннй напрям цібі галузи; назимки та телиці держаться в кількості потрібвій для поповнення черсди; телят збуваюгь переважно до 1 -го року.

Що-до свиней, то маємо тут сполучення пллемінного свинарства а відгодовуванням на сало та м'ясо. Вівці мають досить значне по-

ширення, особливо в Рогозівському районі. В Рогозівському райові перссічно на 1 господарство припадає робочої худоби 0,77 шт., на 100 десят. засіву 18,6 коней та 11,6 голів волів. Таку кількість робочої худоби можна вважати за цілком достатню. За даними Баришпільського Райау в 1925 році в Баришпільському районі було господарств без корів $27,5 \%$, без свиней $0,8 \%$, беа овець $82,8 \%$; господарств з 1 коровою- $52,8 \%$, з 2 коров.- $8,4 \%$ з 3 -ма коровами- $0,8 \%$, , пио вказує па промислово-споживчий уапрям скотарства.
Розподіляасівної Розподіл засівной площі за культурами та врожай площі за культу- 1925 року за даиими Баришпільського та Рогоаівського рами.

Раӥземуиравлінь виглядали так:

| ІІавва культур | Баришпільськ. р. |  | Рогозівськй р. |  | Врожай |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Абсол. кільк. |  | Абсол. вільы. |  |  |
| Озиме жито | 7028 д. | 37 | 1175.4. | 38 | 60 n. |
| Оапиа пшениця | ${ }^{992} \times$ |  | 1763 76 76 |  | ${ }_{25}^{50}$ \% |
| Ячхінь. | $194{ }^{\text {" }}$ |  | 21.4" |  | 35 " |
| овес | 2710 | 14.5 | 3230 - | 10,4 | 60 " |
| Гречка | $\underline{-460}$ | 13,0 | 1219\% | 13,7 | 55. |
| I!poco . . |  | 2,1 | 580 \% | 1.9 | 50 |
| Кукурудаа | 111. | 20 | 184" ${ }^{18}$ | - | 100 <br> 20. |
| Ковоплі |  | 2 | $450{ }^{\prime \prime}$ | 1,4 | 35 \% |
| Горох, впка |  | 4.5 | 832 " | 2,7 | 80 - |
| Цукровнй бурлк |  | 3.8 | ${ }_{6}^{1273} \times$ | $\stackrel{4,0}{2,0}$ | 6000 |
|  | 258 | 1,3 | 618. | 2,0 | 20 " |
| Однорічві кормов. трази | 114 " | 0.6 | $880 \%$ | 2.8 | 150 u. c. |
| Богаторічпі корм. трави |  | 9 | ${ }_{6}^{35}$. | 20 |  |
| Лу уппи. . . . . . . |  | $\stackrel{-}{-}$ | 35 |  | 60. |
|  |  | - | 二 | - | 180, |
| Під городами | 1880 | 9.9 | 1687, | 5.4 |  |

Як бачимо з наведенних даних найбільше поширення мають озимі культури, якчми занято майже $50 \%$ засівної площі, при чому озпмий клин приблизно на $7 / 8$ займає озиме жпто та $1 / 8$ озима пшениця. В яровому клпну бачимо досить різноманітний підбір культур, але більша частпна площі відведена під засів вівса та гречки; поруч з дим бачвмо, що значна площа польової землі відведена також під інтенспвві культури, лк дукровпн буряк, картопля, баштани, коноплі, льов, що обумовлюється не стільки сівозміною в польовому господарстві, скільки різноманітністю грунтів, нерівномірним угноєнням та обробленням, в наслідок чого б окремі пматкв землі, що їх використовується трохи інтенсвввіше. Поширенвя бобових на зерно, а також засів трав обумовлюється потребамп в кормах для худобв, - в більшості ці культури на ринок не абуваються.

Характеристина наиближчнх до господарства насөлених пункtis.

Найближчими населеними пунктами, я якнми господарству доводиться мати стосунки, є села: Глпбоке, Іваньків, Рогодів, Барпшпіль. Јюдську робочу сплу для господарства постачають переважно села Глибоке та Іваньків; село Рогозів має тяготіннл до господарств Старинської цукроварні; населення Баришполя звахолить роботу почасти в промислових та кустарних підпрпємствах, почасти займається торгівлею, фурманкою до Київа та на залізничву станцію, головну ж

частину праці вкладає в сільське господарство，особливо в город－ ництво，яке в Њаришполі має промисловий характер，єо збувають продукти городннцтва у Київі．Для господарства м．Ђаритпіль є наӥблнжчпй адміністративииї центр，наӥближчий рпнок збуту с．г． продуктів та постачання господарства всіма потрібипми впробами про－ мпсловости．

У Барипполі зосереджені промпслові та кустариі пиприємства що－до перероблення с．－г．продуктів та ппші，а саме：млпни，драчі， олійнпці，а також допомічні•в сільсєкому господарстві підпрпбмства，－ кузні，слюсарні，теслярні，бляхарпі，колесникш，лпмарі，шевці， кравці та пвше．

Подамо коротку характеристику сільського господарства цих сіл за даними Варнппільського та Рогозівського Раӥвиконкомів за 1926 рік．

| Назва сіл |  | $\begin{aligned} & \text { E. } \\ & . ⿷ 匚 ⿳ 亠 口 冋 刂 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { ⿷匚 } \\ & \vdots \\ & \text { İ } \\ & \text { J } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & L \\ & \stackrel{\rightharpoonup}{b} \end{aligned}$ | $\stackrel{O}{\square}$ | 罤 | 吅产 | 을 | $\square$ <br> $\#$ <br> $\#$ | $n$ $\sim$ $\sim$ 0 0 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Глибоке | 3715 | 3379 | 256 | 9.5 | 12，5 | 59 | 2586 | 587 | 319 | 18 | 304 |
| Porozib ． | 7194 | 6475 | 520 | 451 |  |  | 3960 | 81. | 485 | 316 | 616 |
| Баришпізь | 8822 | 6949 | 635 | 996 | － | 2.12 | 10627 | 2167 | ue | вiдомо |  |
| Іваньків | 5911 | 4276 | 348 | 747 | － | 540 | 4010 | 847 | н | відоло | － |

Пересічва землезабезпеченість цих сіл така：

| Назва сіл | 3 емлi |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{aligned} & \text { на } 1 \\ & \text { двір } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { на } 1 \\ & \text { іддая } \end{aligned}$ |
| Глибоке | 6.36 | 1，43 |
| Porozib | 9,0 | 1，87 |
| Барипиіль | 4.4 | 0.9 |
| Іваньків | 7，1 | 1.5 |

В Рогозові та Глпбокому за землезабезпеченістю господарства роз－ поділяються так：

| На 1 двір зем：1i： | Poroaib | Глвбоке |
| :---: | :---: | :---: |
| Менше від 3－x десятян | 144 господ． | 63 господ． |
| Від 3－6 десятин | 336 | 206 n |
| Вільше 6 десятан ． | 334 | 228 |
| Разом rocподарства | 814 | 587 |

За даними Рогозівського，Райвемуправління розподіл рільной землі за культурами в ближчих до господарства селах цього райову в 1925 ропі був такий：


З наведевпх даипх можемо впрахувати відвосне значіння кожного клпну що-до відведеної площі:


Проглядаючп паровпї клвв, бачимо, що під чпстим паром в Глибокому 4,77\% парового клину, в Рогозові- $33,26 \%$, решта парової площі занята різнпми яровнми культурамп, з лких переважне місце належпть горохові та виці, поважне місце займають також картопля та дукровий буряк, особлшво в Рогозові, що 6 досить показиим фактом що-до інтеиспвности рільництва. Озимий клин майже на $75 \%$ займає озиме жито, що є до деякої міри покажчпком недостатнього угноюваннл грунту, і це не забезпечує врожаїв пшенпці. У яровому клину перевага віддається вівсові та гречці; помітне місце займають коноплі та картопля, що такожк указує ва тенденцію до інтенсифікації рільництва. Запільнвй клив, який утворився завдяки відмінним властивостям грувту з причпн їх засолености, іде переважно під цукроввй буряк та инші переважно ярові культури.

З наведеноі короткої характеристнки сільського господарства ближчвх до господарства сіл можем зробити висновок, що наше господарство не може розраховувати на великі пропозиції дешевої робочої сили череа звачну землезабезпеченість та поширения трудінтенсивних культур $\bar{y}$ селянському господарстві, навпаки - господарство можке сподіватися криз через недостачу робочої спли під час збігу сезонних робот у селянському та в нашому господарстві: такими

періодамп можуть бути засів ранвіх яровпх, оброблення та копапня цукрового буряка, жнпва; можна чекати значиих пропозицій робочої спли під час убпрання трав, які мало пониреві в раӥоні, під час молотьбп після вакінченнл жнив, убирання кукурудзп, картоплі та в пнші періоди, лкі не визначаються великою напружепістю в селянському господарстві.
Рннни збуту та Ринками збуту сіл.-г. продуктів та постачаиня усім цінина с.-г. проаукти і на робочу спау. потрібнпм для господарстваєм. Баринпіль, де два разн на тпждень стають великі базари районового значіннл, а також декіпька раз, переважно в-осенє та весною, стають велпкі ярмарки. На базарах іде торг різннми с.-г. продуктами. Можна вважатп, що всі лишки хліба селянство району збуває на Баришпільському базарі переважно через приватного торгівця. хоча в останві часи почала більшої вагп набувати коонеративна та державна хлібозаготівля. Майже все зерио тут таки. в Барииполі, й шереробляється на муку на двох велпких вальцових млинах, і вже мукою вивозиться за межі раӥону. Тут таки в Барипполі є декілька оліӥниць, крソподерок, які вивозять продукти переробленвя переважно до Київа. Допозяться в район через приватних крамарів та кооперацію, крім різної бакалії, мавуфактурп, виробленої шкіри, заліза, скта и т. п., в звачній кількості також висівки та макуха, на які є велпкий попит, цоб годуватп худобу. Звичайними речами збуту з боку селлнства 6 , крім продуктів рільнпцтва, молоко, сало, м’лсо, масло, сир, різва городина, прядиво, полотно селянського впробу, вовна, сукно селянське, курп, лїця, свині годовані, свині надвірні, поросята, велика рогата худоба переважно на м’ясо, коні, - це те, чнм буваюоть персповнені щотижневі базари в Баришполі.

За данпми Њаришпільського райвиконкому ціни на с.-г. продукти в Баришполі за час з 1 жовтня 1925 р. до 1 лппня 1926 р. пересічно були такі:



Цінина робочі руки в 1925/26 році.

|  | Під час веспяв. робот |  |  |  | Під час жнив |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Ha cnoix xарчах |  | Ha rocnoдарськвх |  | Ha cвоїx харчах |  | На rocnoдарських |  |
|  | карб. | коп. | карб.\| | коz. | парб. | коп. | карб. | коп. |
| Poбith. з конем . . |  | 50 |  |  |  |  |  | - |
| Робіти. а пар. волів | 3 | 50 | 2 | 50 | 3 | 50 | 2 | 50 |
| Робітник | 1 | 20 | - | 80 | 1 | 50 | 1 | - |
| Робітынця |  |  | - | 60 | 1 | 20 | - | 90 |
| Підліток | -- 1 |  | - | 40 | - | 50 | - | 40 |

Шяяхи сполу- Шляхи сполучення в районі грунтові, але через легчення. кпй грунт в-осеня та весноо великого болота не буває. Баришпіль з Київом сполучабться залізнидею та грувтовим шляхом через Дарннцю та через Бровари.
висновки з өко. Підводячп підсумки характеристики умов райову пономічної харан- трібно зааначити, що район б типовий для північної чатеристини райо- стини лісостепової смуги що-до природніх властивостей.
ну господар- Населеннл району займабться переважно сільським гоства. сподарством.
Головннми галузями сільського господарства є хліборобство, яке ма6 помітно прогресивний характер (мала площа незасіяних полів, поширення технічних культур: цукров. буряк, льон, коноплі), і скотарство, яке має такі галузі - велика рогатя худоба, свпні, вівці, птпця (велнка рогата худоба поліпшена кров’ю сементалів та білоголової колоністської худоби, свині - беркширами та йоркширами). Ринковими продуктами скотарства є переважно м’ясва худоба, племіннпй молодняк, м'ясо, сало, вовна, шкіра; в меншій мірі-продукти молочарства через неорганізованпй збут. Звачну ролю відограє ще тут городництво, особливо в Баришполі, продукти якого находять вигіднй абут на Кпївському ринкові.

Земельна забсапечевість селянських господарств ввща від середньої. Наяввість трудінтенспвних культур в польовому господарстві, звачний розвиток городництва, досить впсока земельна забезпеченість створюють значний попит на зюдську робочу силу, що треба мати на увазі, організовуючи господарство.

## Система господарства.

Господарство має 418 десят. рільної зөмлі - отжө рільництво мусдть бути одною а основннх галузів господарства. Рільнидтво маб бути тісно ув'язане з продуктивним скогарством. Наявність таквх ринків збуту для продуктів скотартства, як Київ та Баришпіль, а також потреба господарства в угновнні та наявність грубих кормів від рільництва, які додільно можуть бутн реалізовані в свовму господарстві тільки аа дономогою великої рогатої худоби, говорять нам про органічну потребу цеі галуаи в господарстві. Садівництво та городництво за економічними ушовами району може мати місце в. на-

шому господарстві, але органіаація иих галуаів в бликчому маӥбутньому пе може стояти па черзі через виснаженість грунтів та недостачу контів, щоб відповідно поставнти ці галузі. 'І'акнм чнном на перші часи для „Глпбокої Долини" треба прийняти рільнпчо-скотарську спстему господарства.

## Організація рільництва.

Характеристика земольних вгідaia rocnoazpства. Рільної землі господарство має 418 дес. Садиба госиодарства займає шентральне місце відносно земельної площі. Біля садпби проходить пирокий гррнтоинй плях, по йде з Київа через Баришпін на Ісрелстав і қімпть землі господарства з півночи на півлень майле на дві рівні половиві. Вся земля господарства значитьея в одному пматку, якпй своєю (ігурою має форму неправильного многокутника, витлгнутого з півночи на південь з найбільшим віддалениям від садибш щось із $1 / \frac{1}{2}$ верстви. Рельеф земель господарства не рівииї, особливо в східвіӥ частпні; майже 10 дес. 'гут занлли котловиии, в люих весною застоюється вода. В звязку з рельєфом тут не однаково проходпли І'pуитотвірні процеси, якј спричннплися до утворення різноманітних грунтів, до їх в’лзкостн та кількости в них гумусу. Західил частина земель господарства в більшії частині рівна і тітьнп місцями розкидані тут неглпбокі котловини, в яких тасамп трапляютьсл мочарі.

Загалом можна вважати, що майже четверта частина всіх земель 6 під низннаи та схплами, і майже $3 / 4$ - пе підвпиена рівнина. Основний масив грунтів господарства залягає на льосі і являє собою супіскувату чорноземлю з велпким стушенем деградації та значно спопільнлковану. В долпнах гррити утворились під впливом двохголовних чинників: наносу глннястпх та гумусових часток, з одного боку, таз другого боку-через більшу ногкість г'рунту в долинах при достатнії кількості тепла розклад оргашічних часток ішов до кінця, і в тих долинах, де наноси гумусу мали перевагу перед розклацом, утворились Грунти багатші на гумус $i$, навпакп, є долыни з пілком попільняковими грунтами. На схилаг в більшості ма6мо піскуваті, бідні на гумус грунти. Хемічної та механічної аналізи груиту не було переведено. Впкодані на рівному місті, на схилі та в доливі ями дають таку характеристику грунтів за морфологічнимп ознаками.

На рівнині (яма на західній половині земель господарства, недалеко від садиби): горизонт „А" товщиною 20,5 сл темносірого кольору, гумусу щось $1 \frac{1}{2}$ — $2 \%$; переходовпй шар товщиною 70 см; на загальному сіро-буромутлі розкпдані темиіші плямп (вцдно, цо раніш верхвії горпзонт та переходовий пар, які й тспер різко не розмежовані, складалп маспвний верхній гумусовий торизоит, лкпй з часами потерпів дуже сильну деградацію); инжче від переходового шару йде підгрунтя - льос з значною кількістю вапняної пвіли та мало зафарблениіи залізними кислотами. Структура грунту дрібно горошкувата.

Ямана схплі (схил біля $10^{\circ}$ до левади) дала таку картину: верхній гумусовий шар товщиною до 20 см, темносірого кольору; переходовиї шар-60 сл. Між верхнім горизонтом та переходовим шаром межа визначена різкіше. Ясно вєзначений горизонт „ $\mathrm{C}^{\prime}$ зафарблений залізними кислотами в перемішку з темпими плямамп. ПіцГр.унтя - „льос"; зафарблене в світложовтпй колір. Загальне вражіння більшого ступеня деградації та спопільнення, иіж па рівнині.
'Іретя яма в долпиі (по другий бік дороги за сацком) дала таку картнну: верхній гумусовнй шар товпиною 45 си, темносірого
 світліния донизу. Горизонт „С" - 25 сяя, явллє собою бурі та світлосірі плями. Підгруптя - пісок, зафарблений світложовтимп півторакпстотамп. I'руит, цо заляг'ає на піску, має мсни глпнястих тасток, безструктуриий.

З усього попсред шаведеного видно, цц грунти господарства легкі для оброблення, бідиі па гумус, легко пропускають воду та пересихають, мають нахил до запливанчя, добрс пропускають повітрл, коли розрихлений верхній шар, та добре нагріваютьсл. Біологічні процеси в грунті за віцповідних умов проходять швпцко: Грунтн швидко та сильно реагують на угноєни. Такі властввості Ірунту, а танож сучасншї їого стап (засмічсшість та виснаженість) вказують на конечну шотребу ппльшо стежпти за відбудовою родючости ґрунту тсрез угноєння та відповіднпй цобір культур в сівозміні.
Сівозпіна та Гідходячи до набору культур для польового госпонабор нультур дарства, треба намітити ті вихідиі точки, які потрібно дяз польового взяти на увагу при цьому наборі. Ми вле казати що господарства. треба пильно стежити за відбудовою родючости груиту та боротися з бур'янамп та шкідниками. Відбудову родючости г'рувту треба весги шляхом внесешня звичайного гною та заведення до сівозміни багаторічних метелшкових трав; боротьба з бур'яшами впмагає заведення до сівовміни тпстого пару та просапного клину. Далі пам потрібно взяти на увагу метеорологічні умови раӥону і наслідкп попередиі років господарювання що-до врожайности та прибутковостп польовнх культур. З наведеної метерологічної характеристпкц району бачимо, що господаретво підлягає несподіванкам що-до кількостџ опадів та ровподілу їх протягом року, особливо беручи ва увагу, щцо господарство займає девтральне місце на „плато"; особлпво загрозливі веснлні місяці, що треба мати на увазі, встановлюючп сівозміну та добнраючп культури. В Баршшпольському та Рогозівському районах головніші польовї культурп малп такий відсоток до всієї засівної плоші:

|  | $\begin{aligned} & \text { Баришпі.ть- } \\ & \text { ськй } \mathrm{p} \text {. } \end{aligned}$ | Poroziscbкй p . |
| :---: | :---: | :---: |
| Озпм. жито | $37{ }^{\circ} \%$ | $38 \%$ |
| , пшеницл | 5.2 - | 5.4 " |
| Orec - - | $1 .+5$ | $10 . \pm$ - |
| l'речка ${ }^{\text {a }}$, | 13.0 | $13.7{ }^{1}$ |
| Дугровий бурлк. | 9.4 | 1.0 |
| İартоплл - | 3.8 | 2.0 - |
| Просо . . | 2.1 | 1.9 " |
| Горох, вика. | 4.5 n | 2.7 , |
| Баштаии | 2.2 | $\stackrel{2}{0} 0$ |
| Льон | 2.0 " | 0,4 . |

Бачимо, ццо великпй \% рільної плоцці відводпться під озимі культури, яровиї клпн відведено переважно під овес 'га гречку, поруч з якимн досить пошпреиі культури картоплі, цукрового буряку, баптапів. Переходлчи до вияснення прпбутковостп окремих польових культур, наведсмо дані бухгальтерського звіту господарства за 1925 рік, хоч наперед треба оговоритпсь, що цілком базуватись на них не можна через те, що рільництво в цеї тас перебувало в початковій стадії організації.

Відомість видатків та прибутків головчіших культур в переводі на 1 дес. плоші:

|  | Урожай зерпа | Вндатки |  | Валов. приб. |  | Чист. ириб. |  | Зदиток |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | кара. | 1:0п. | карб. | к0וI. | карб. | коп. | гарб. | кои. |
| Озпм. жито | $77 \mathrm{m}$. | 59 | 13 | 82 | 98 | 23 | 84 | - | - |
| Озим. пшөницл | 38 " | 57 | 9.1 | 66 | 98 | 1 | 0.5 | - | - |
| Овес . | 55. | 16 | 08 | 60 | 58 | 1.1 | 50 | - | - |
| Просо | 34 | 52 | 09 | 43 | 08 | - | - | 9 | 01 |
| Грочка | 17 | 47 | 93 | 50 | 38 | 2 | 45 | - | - |
| Горох авичайии | 59 | 55 | 59 | 57 | 24 | 1 | 65 | - | - |
| Горох „Вікторіл" | 36 | 8.4 | 43 | 9.4 | 91 | 10 | 47 | - | - |
| Буряк пукровий | 816 " | 119 | 32 | 97 | 92 | - | - | 21 | 40 |
| Картопля . . . . | 580 " | 187 | 96 | 146 | 10 | 57 |  | 41 | 80 |
| Кукурудаа . . | 138 . | 53 | 71 | 110 | 77 | 57 | ${ }_{80}^{06}$ | - | - |
| Мішанка (зерно) | 70 | 49 | $3 \cdot 4$ | 51 | 20 | 1 | 80 | - | - |
| Рпжіи | 22 | 31 | 43 | 40 | 00 | S | 56 |  |  |

З наведенвих даних впдно, що врожаӥнішшми та прпбутковішими є такі культури, які ставлять менші впмоги до родючости грунту, і це ще раз говорить про конечну потребу заходів до підчесення родючости грунту. В господарстві запроєктонаво восьмшпільну сівозміну: 1) пар чистий, угновнпй, 2) озимина, 3) просапні, 4) яршна-конюшина, 5) конюшина, 6) конюшиновый пар, 7) озвмина, 8) лрина. До цієї сівозміни в 1924 році включено 400 дес. землі, яку розбито на 8 клинів по 50 десят. в кожному, решта 18 десят. присадибної землі залишено в запільному клині. З агротехнічного боку ця сівозміна пілком відповідає умовам господарства, забезпечуючи родючість грунтів та боротьбу з бур'янамн. У цій сівозміні 100 десят. відведено під озषмі культури, врожай яких можна вважати найсталішим. Засів трав та заведення просапного клину, крім агротехнічного значіння цих культур в сівозміні, мають задовольняти кормові потреби господарства. на яких, при вищезгаданвх економічншх умовах району. має розвинутись промислово-продуктивне сготарство, яке, крім самостійного економічного значіння для господарства, має задовольнити потреби господарства в угнобнві та дасть можливість доцільно реалізувати запасп сіна, соломи та полови, що будуть одержані від рільнвцтва. Ця сівозміна не вимагає великої затрати лодської робочої сили та дає можливість розподілити роботи в полі більш-менш рівномірно на протязі всього літа, що при відсутвості лпшків робочої сили в райові треба конче взяти на увагу. Головиими товаровими культурами рільництва маоть бути зернові культури, які в господарстві є найприбутковіші. Цукровнй буряк через легкий грунт та віддалевість цукроварні від господарства не може давати прибутку, і це підтверджує практика господарювання 1925 року. Розподіл за культурами просапного клину має бути такий, щоб задовольнити потреби господарства в соковитих кормах, решту площі додільно буде заняти насінневими культурами; якому з кореняків буде віддано перевагу, покаже практика господарюванпя майбтнього часу; зразу ж треба завести такі коревяки, які відповідали б умовам грунту та змогли б задовольнити потреби господарства в кормах для худоби. Беручи це на увагу, можна запроєктувати розподіл просапвого клину між такими культурами: 10 десят. кормового буряку, 5 дес. кормової моркви, 10 десят. картоплі, 10 десят. кукурудзп, 10 десят. висадок кормового буряку та б десят. висадок кормовоі моркви. За даними


Eкстлikація


дослідних стапціӥ，а також практнии господарства допільно буде за－ вестп такі сорти польових культур：озима ншениця „Українка，овес „Лігове 2＂，жпто „Істкус＂，кукурудза „Мінезотта 入о 23＂，бурлк „кор－ мовнї рожевнї＂，кароголя „јотос＂，морква „біиа зеленоголова＂，ко－ нюшина червона．Lільша частина цих сортів уле ааведепа в гос－ві．
Вккористання Решту придатнои землі господарства в кількості 24 де－
запільного сятиши потрібно буде розподілпти втаюшї спосіб：під са－ нинну．дПбу－4 дес．，під садок－ 2 дес．，землю，пю навколо озеןа， яка разом з озером заӥмає 8 десят．площі，доцільно буде залиинти під впгін для худоби，тым більн，ццо цеї пусок зсмлі має круті схнли до озера та балки，які можна буде винорпстати тільни під ви－ пас，разом з тим цеї кусок землі шрипирає до широкого иллху，лкий такок можна викорпстовуватл для впгону худоби．Окремшм куском залпшається левада，що за садом，площею в 10 дес．Цей кусок лвляє собою зннжену рівннну і в наступному，коли rосподарство присту－ ппть до організації городнидтва，це місце буде вайпридатныиим для цієї мети．Зараз на леваді треба буде завести окрему сіво－ зміну з такдм розрахунком，щоб звідци брати зелену пашу для ху－ добп весною та літом．Для цієї метн доцільним буде чотирьох－ пілля з впвідним люцерновим клином та занятим вико－вівсяною мі－ шанкою паром．
Проєнт розподі－Њеручп на увагу розподіл площі за культурами в мо－

лу площі за
культурами в переходовий період． передні роки，впснаженість та засміченість Ірунтів та невирівиявість полів що－до родючости грунту，розподіл плоці за культурамп в блнлічі наступні рокн можна за－ прокктуватп такнй：

| Роки： | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | $10: 33$ | 193．1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| I | Парквіт． угноєниі | Озина ппениця | Просаппi | Овес＋ конюш． | $\underset{\mathrm{H} \mathrm{~L}}{\text { Kom }}$ | Kontom． пар | Пшениц | Оиес |
| II | Озима пшенидя | корм． буряк， карт，．кор． морква， кукур．， бобові | Овес + копюш． | $\underset{\substack{\text { Ковюши } \\ \text { ва }}}{ }$ | Гонош． пар | $\left\|\begin{array}{c} \text { Озима } \\ \text { пшенидя } \end{array}\right\|$ | Овес | $\left\|\begin{array}{c} \text { Чистиіі } \\ \text { пар угпо- } \\ \text { єпий } \end{array}\right\|$ |
| 11 | Topox． вика лупин | Obec | $\begin{gathered} \text { чпстий } \\ \text { nap, } \\ \text { yгноєн. } \end{gathered}$ | $\begin{array}{c}\text { Ознма } \\ \text { ппевиця }\end{array}$ | Просаниі | $\begin{gathered} \text { Oвес }+ \\ \text { ковюгии- } \\ \text { па } \end{gathered}$ | Ковюшит－ иа | һовюини－ новиі nap |
| IV | Овес + 1：онюш． | $\underset{\substack{\text { Конюии } \\ \text { на }}}{ }$ | Конюш． nap | $\begin{gathered} \text { Оаима } \\ \text { пшеппия } \end{gathered}$ | Овес | $\begin{aligned} & \text { Чистнї } \\ & \text { пар, } \\ & \text { угноє:ा. } \end{aligned}$ | Ознма वиенпцл | Просаппi |
| V | Оа．диито | $\begin{gathered} \text { Чистий } \\ \text { дар, } \\ \text { угноєнй } \end{gathered}$ | Озима пшөницл | Просапиі | Obec＋ конюш． | lioni－ шнна | Конош． пар | $\begin{gathered} \text { Озима } \\ \text { ппешшця } \end{gathered}$ |
| VI | Овес | Заиятий пар | Оанме жито | Овес | $\begin{gathered} \text { Чнсти! } \\ \text { nар } \\ \text { yrioeı. } \end{gathered}$ | $\left\|\begin{array}{c} \text { Озима } \\ \hdashline: н и м я ~ \end{array}\right\|$ | Просапні | Овес＋ конно－ यнй |
| VII | $\begin{gathered} \text { Завятнй } \\ \text { пар } \end{gathered}$ | Озиме ：： H то | Orec | $\begin{gathered} \text { Чистй } \\ \text { пар, } \\ \text { угноєп. } \end{gathered}$ | Oзнsa пшениця | Просапиі | Obec + кони－ แแルล | ковю－ тина |
| V111 | $\begin{gathered} \text { Kартон- } \\ \text { тя, куку- } \\ \text { рудда } \\ \text { корм. } \\ \text { буряк } \\ \text { коря. } \\ \text { моркв } \\ \text { бобо } \end{gathered}$ | Orec + кониの пиина | $\begin{array}{r} \text { коно- } \\ \text { іпина } \end{array}$ | Kопюш． nap | Озиме жито | Obec | 1пстий пар， угновн． | Озима шениия |

Мстеликові багаторічні травп в господарстві ие випробувапі, так само і в райопі вони мають незначне поширення: легкі грунти та нідцрунтл на землях господарства, а тако夫 багатство иилчих шарів на вапну створюють умови досить сприятлвві для культури еспарцету, тнм більн, що останиії носухос'гійкіший та дає краще сіно ніжя конюшина; через це треба буде запровадити на початку обидві пі культури в господарстві, щоб вйробувати придатвість для госпоцарства кожної з них.
техніка ріль- Далі спниимось коротенько на техніці рільництва. ництва. Јегкі грунти господарства значно зменшують витрату робочої та тяглової снли, правда, при тій умові, коли обробляти евоєчасно, бо песвоєчасне оброблення приводить до пересушування та цементації грунту і тоді оранка буває або зовсім ше можлива, або занадто валкка та не відповідної якости, цо підтверджує попередня прагтика господарства. 3 споживних речовпч для рослин найгостріше відчуваєтьсл недостача азоту, крім того, лрунти загубиле зовсім структурність. Ця педостача має бути поповнена внессвням звичайного гвою в паровому полі по 1200 п. на десятину та двома клинамп багаторічннх метеликовпх трав в сівозміні. Дляя забезпечення врокаю озпмої пшенцді в сьомому полі, треба буде на конюшнновий пар внестп пудів до 20 томасівки на десятнну. Під впсадкп кормового буряку та моркви треба внести суперфосфату в гнізда з розрахупку $11 / 2$ п. (росd)орової пислоти на деслтину, крім того, на ввесь просапний клшн буде доцільним внесеннл сірчано-кислого амонію, щоб поповнити недостачу азоту в Ірунті, 601200 п. гною в паровому полі не зможуть ділком заGезпечити просапннх культур. Рентовність штучних угноєнь треб́а випробувати. З огляду на нерівномірниї розподіл опадів протягом року, при зменпеній кількості, що припадає на весняні місяці, оброблення групту потрібно скеровувати в бік запасання вогкости в грунті, шо ризом з тим буде забезпечуватп нормальннї хід вемічно-біологічних процесів у г'рунті, направлених до збагачення родючости грунту. Вивозити гнії на парове поле треба весною після засіву ранніх яривих, зразу розкидатп ї прнорювати на повну глпбнну. Оброблятн парове поле протягом літа треба культнваторамп, боронамн, пароочдстками; під дощове літо та при великіӥ засміченості цощільно буде вливати чотирьохлемішники та дискові борони. Взагалі парове оброблення муснть бутн скероване до спушування верхнього шару грувту, очшщення поля від бур'янів та зберігання вогкостп в ґрунті.

Зібравши озпмпну, поле зразу треба лущити чотпрьохлемішнєками чп дпсковимп боронами на глибпну $1 \frac{1}{2}-$ п $^{2}$ вершкн, а пізніше орати на злб на глпбпну $3-3^{1 \frac{1}{2}}$ верш. Лущіння стерні буде спрняти розвладанню стерні, збагаченню радючостн та запасанню вогкостп в грунті, а також буде запобіжною мірого в боротьбі 3 бур'янами та шкідниками. Ефект від лущіннл стерні осибливо під носушлпві роки буває дуже помітипй в господарстві. Bсі роботи в полі треба до можливого ступеня механізувати, цо забезпечить своєчасне їх виконапня при можливнд недостачах робочої спли, разом з тпм пре впсокпх цінах на робочі руки робота щашшнами буде ревтоввіша.

[^32]




| $\square$ | 第 |  |  | $\bigcirc$ |  | $\cdots 8111$ | 11 | $\stackrel{9}{2}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 范 |  | $11^{\circ 81000} 9101000$ | $\infty$ |  | 1130 | $\because$ 욍 | 족 |
|  | 妾 |  | 111111888 | 운 |  | 111 枵 |  | 合 |
|  | $\stackrel{5}{6}$ |  | －000 | \％ |  | 以on8\％ | $\vec{\therefore}$ त | ¢ |
|  | 岂 |  | 101111111111 | $\bigcirc$ |  | $1^{\infty}\|1\|$ | 11 | $\infty$ |
|  | 安 |  | 111111110100 | 2） |  | 1 1 1｜ | 18 | 앙 |
|  | 至 |  | ｜1 1 1 1 1 201088 |  |  | 111111 | 1 1 | \％ |
|  | \％ |  | $1{ }^{\circ} 11111101^{0}$ | ल |  | $1^{\infty} 1111$ | 1 合 | 운 |
| $\begin{aligned} & 0 \\ & \mathrm{~F} \\ & - \\ & \mathrm{F} \end{aligned}$ | 录 |  | ＋11i111111111 | $\square$ |  | $\therefore 1111$ | 11 | $\therefore$ |
|  | － |  | ｜｜｜｜i هิ｜｜｜｜｜ | ล |  | 11111 | $\therefore 1$ | 익 |
|  | 邫 |  | 11111188111 i | 안 |  | 111111 | $1 \stackrel{\sim}{毋}$ | ¢ |
|  | \％ |  | －11111 | ま |  | $\therefore 111 \mid 1$ | $\pm 1$ | R |
| $\begin{aligned} & \approx \\ & = \\ & 0 \\ & 0 \end{aligned}$ | 永 |  | 1｜1｜｜｜｜｜｜｜｜ | 1 |  | 1｜｜｜｜ | 11 | 1 |
|  | \％ |  | 110 号 $5001\|1 \mathrm{i}\| 1 \mid$ | $\cdots$ |  | 11900 | 1111 | 8 |
|  | 会 |  | 111111111111 | ； |  | 111侯 | ¢ 11 | ヨ |
|  | $\stackrel{5}{6}$ |  | $11^{100} 0 \mathrm{Se}^{\circ} \mathrm{O} 111111$ | ึู |  |  | $\cdots 1$ | 잉 |
|  |  | $\text { r) Іукурудза - } 10 \text { д }$ |  |  | ＇oat ZI — briondug（ti |  |  | $\begin{aligned} & \dot{0} \\ & 0 \\ & \infty \\ & \approx \\ & \approx \end{aligned}$ |



## Обрахунок

 таглової сиан для рільництва.На підставі наведеного обрахунку робочой та тягловоі сили зробімо розрахунок організаціі тлглової сили в господарстві для рільництва. До веспяного періоду ми залічнли весняні роботи в полі, звязані з посівом ярових культур, вивожуванням гною па парове поле та оранкою парового поля. Беручи на увагу, що весняні роботп мають розпочицатпсь з 1 -го квітня та закінчуватись щось 20 -го травня, будем мати 40 робочпх дпів, беручп на місяць 24 робочих дні. Для виконання веснлних робот в полі господарству потрібно мати $777^{1 / 2}: 40=20$ робочнх конеї та $83,3: 40=2$ трактори снстеми „Фордзон". Літній період в обрахунках робочої спли для рільництва взято а 20 -го травнл до 20 -го серння, до початку посіву озиминн. В цей період господарство буде мати відшосно меншу кількість робочех днів, в які треба зробити всі роботп в полі; розподіл робот протягом цього періоду не цілком рівномірннй, бо переривається інтервалами то більшого, то меншого напруженця праці, крім того на цей період припадає найбільша кількість двів з опадами, що також буде впливатп на зменшення робочих днів. Візьмім для цього періоду 60 робочих днів, рахуюочи по 20 робочпх днів на місяць. Іри такому розрахункові для вшконання всіх робот в полі для літнього періоду потрібно матп в господарстві 1289:60 $=21$ кінь та 102:60 $=2$ тракторп. 0 сінній період взлто від 20 -го серпня, апочатку посіву озшминш, до закінчення польовлх робот-до 1 -го листопада; за цеї період можна матп до 50 робочвх днів, рахуючп по 22 робочнх дні на місядь. Для виконання всіх польовпх робот в цім періоді господарству треба матп 512,5:50=11 коней та 105,5:50=2 тракторя. Коні будуть не ділком внкорпстані, але коли взяти на увагу не враховану потребу в робочій силі коней в остаиній періоц для перевозок на залізнічну станцію зернових запасів щось із 15000 пудів, то потреба в тягловій силі для господарства збільшиться приблизно до 20 коней пря 2 тракторах. Таким чином для обслуговування тлгловою сплоюо рільннцтва в господарстві при двох тракторах системп „Фордзон", які в господарстві є, треба мати 20 коней, лкі хоч і не будуть в деякі періоди повио використаві, зате дадуть можлввість своєчасно перевести всі роботи в полі.

[^33]| Нерелік основпих робот | Площа |  | Назва знаряддя |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | 50 | 10 ди. | Двохкорп. плуг ${ }^{\text {п Дiра* }}$ | 2.5 д | 2 шт. |
| 2. Ораика занятого пару | 52 | 10 . | Також | Tanow |  |
| 3. Оранка иа аяб. | 154 | 30 | Також <br> Многотемешн. | Також |  |
| 4. Јущіння стерні | 102 | 10 | до тракторів | 3 | 2 |
|  |  |  | $\left\{\begin{array}{c} \text { Дпск. боронні } \\ \text { троиві. } \\ \text { Семилаппі } \end{array}\right.$ | 4 д. | 2 |
| 5. lig.льтивування під овео | 102 | 6 | культив. Вен- <br> щького | 2 - | 8,5 . |
| 6. Два культивуванпя шід просапиі | 40 | 5 | Також |  | 4 |
| 7. Два культив. парового поля | 102 n | 14 | 'Також |  |  |
| 8. Весияне скпродіннл в 2 сліди аябтової ораики під просаині . | 50 |  | Борони „Ліна* 3-хлавкові |  | 8,3 |
| 9. Скородіння після культвваторів перед посівом вівса |  |  | Такок |  |  |
| 10. Скородівия озпмини в 2 сліди | 102 |  | Також | 2 | 10 |
| 11. Скородінил конюнг. в 2 сліди . | 50 " |  | Борони ${ }_{\text {п }}$ Јіна ${ }^{\text {a }}$ | 2 |  |
| 12. Посів вівса та ячменю | 102 |  | 17 ряд. сів. | 5 |  |
| 13. Посів озимої пшениді . | 102 |  | Також |  | 4 |
| 14. Посів копюшини . | 50 n | 3 | Також |  |  |
| 15. Посів пукурудзи, бурякір, морквн | 25 |  | Також | 5 | 1 |
| 16. Убирання пшөниці | 102 |  | Катка снопод. |  | 4 |
| 17. Убирання півса та яqменю. | 102 | 6 | Також |  | 4 |
| 18. Убирапня конютт. на сіно. | 100 |  | Сінокосарка |  | 5 |
| 19.0 . $\quad$ насіния | 50 |  | Tako\% |  | 4 |
| 20. Згрібання конюш. на сіно . | 100 | 6 | Кінні граблі | 5 n |  |
| 21. Згрібавнл конюш. на насівия. | 50 |  | Taко\% |  | 2,5. |
| 22. ЗагріGання колосся . | 204 | 14 | Також | 5 n | 3 n |
| 23. Вивол:. гною | 60000 п. | 20 | Площадки до тракторів | 1500п. |  |
| 24. Звожуван. пшевпці а поля | 10ㄹ д. |  | Парокіпиі воэп | $11 / 2$ д. | 7 |
| 25. Звожуван. вівса та ячменю з поля | 102 . | 10 | Taкож |  | 5 |
| 26. Звожуван нонюш. на сіно |  |  | Парок. возп; |  | $\pm$ |
| 26. Звожуван. конюш. ва сіно . . | 100 n |  | тракт. п.тощ. |  | 2 |
| 27. Звожуван. конюш. на насін. | 50. |  | Парокін. возн |  | 8 |
| 28. Зволуван. врожаю впсадок та кукурудзи | 25. | 3 | Також |  | 4 |
| картоплі з поля . . . . . . . | 27 . | 14 - | Також | 0,5 | 4 |
| 30. Садіння картоплі під плуг | 12 n | 4 * | Плуги -хле- | 1 | 3 |
| 31. Проорувания висадок | 15 |  | Кіниі роз口. „Іланет ${ }^{\text {п }}$ |  | 3 |
| 32. Подгортання картоплі | 12 | 3 | ! Кінні підгортачі |  |  |
| 33. Молотinus пипенпцi | 102 | 10 | 8-тнсвл. склад. |  |  |
| 34. Молотіивл вівса та ячменю |  |  | молотарок | $10=$ |  |
| 3. Молотіннл вівса та ячменю | 102 | Теж | Також | Також | Також |
| 35. Молотіння кукурудэп . . . | 10 " | 6 дн. | $\square$ | $\stackrel{\square}{\square}$ д. | 1 mit. |
| 36. Тертя головок конюш. | 50 | 24 дн. | Кінна тертка |  |  |
| 37. Молотінил писадок . | 15 | 2 . | Мол. складн. | 10 | $1=$ |
| 38. Перечпщув. посідв. насіввл . | $1400 \mathrm{n}$ | - | Tрівр .Геида" |  | 1 |
| 39. Протравлюпапия уасіиил . . | 1400 п. | 12 дв. |  | 300 | 1 |
| 40. Перетищув. зерна . . . . |  | Дロ. | Віялка |  | 1 |
|  |  |  | Фухтель | - |  |

обрахунок Витрати продуктів, матеріялів та насішня для рільвитрат матерія- ництва мають бутп такі: лів та насіння.

| Назва иродуктів та матеріялів | Площа | На 1 дес. | На всю нлощу | Ціна | На суму |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | карб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Для жаток-снопов'язал. | 200 n | 0,75 x. | 3.30 x . | $4-10$ n | 15 | - |
| 4. змазув. золотарки | 269 | 0,5 , | 3 , 15 n | 4-00.. | 13 | 50 |
| 5. 刀 , сінокосарок | 150 n | 0,3 | 1. 05. | $1-00$ n | 4 | 50 |
| 6. n n ків. теркв | 50 , | 0,5 | 25. | $4-00$. | 2 | 50 |
| 7. м молотарок $\begin{array}{r}\text { кукурудз. } \\ \text {. }\end{array}$ |  | 0,5 | 5 n | 4-00. | - | 50 |
| ع. Колеспої мази длл змазув. возів, плугів, культиват. сівалок | - | - | 10 n | 2-00, | 20 | - |
| 9. Длл роботн тракторів (290,8 роб. днів): |  |  |  |  |  |  |
| Гacy | - | - | 1018 n | 1-25n | 1272 | 50 |
| Автолу | - | - | 102 , | $6-00{ }_{n}$ | 612 | - |
| Бепзину | - | - | 20 n | $3-60$, | 72 | - |
| Солідолу | - | - | 5 . | 6-00, | 30 | - |
| Віскозпну | - | - | 15 , | $4-00$ n | 60 | - |
| 10. Свопов'лзал шпагату | 200 | 8 x . | 40 , | 15 -n | 600 | - |
| 11. Насінпя на посів: |  |  |  |  |  |  |
| Озимої пшениці | 102 дес. | 7 п. | 714 | 1-20n | 856 | 80 |
| Вівса. | 100 | 8. | SOOn | -80, | 640 | - |
| Ячмевю | 2 . | 7.20 x . | 15 . | $-85$. | 12 | 75 |
| Ковюшиив | 50 " | 1, 10 n | 60 , | 8-00n | 480 | - |
| Буряков. насінвя | 10 | 1ヵ20\% | 15 , | 4-00, | 60 | - |
| Морков. |  | 16 „ | 2 n | $8-00$ n | 16 | -- |
| Кукурудзи | 10 | 2 n | 20 n | -80 n | 16 | - |
| Kартоплi | 12 " | 100 n | 1200 . | $-20 n$ | 240 | - |
| Бурявов. висадок | 10 | 300 n | 3000 n | $-15 n$ | 450 | - |
| Моркви " | 5 | 200 n | 1000 n | -20 n | 200 | - |
| Люцерии | 2 | 1 , 20 x . | $3 n$ | 10 кар.- | 30 | - |
| Вики для заиятого пару | 2 | 6 \% | 12 , | $-90 n$ | 10 | 80 |
| Bisca. | 2 | 4. | 8. | $-80$. | 6 | 40 |
| Разом. . | - | - | - | - | 6778 | 75 |

валова продук－При вищенаведеній системі рільництва та природніх ція рільництва．умовах господарства можна розраховувати на таку валову продукцію від рільництва．

|  | $\underset{\text { кули,тур }}{\text { Hasва }}$ |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  | 旁 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 到 | Площа | 102 |  |  |  | ：0 |  |  | 12 | 10 |  | 10 | 2 |  |  |
| $\begin{gathered} \equiv \\ n \end{gathered}$ | Зерио | 100 | 90 | 80 | － | 15 |  |  |  | 70 | 40 | 150 |  |  |  |
| $\frac{1}{2}$ | Солом | 150 10 | 120 | 120 |  | 100 |  |  |  | 200 | 200 | 2.40 |  |  |  |
| $\stackrel{\infty}{\infty}$ | ${ }_{\mathrm{Ci}}$ |  | 10 | 10 | － |  |  | 二 |  | 二 |  | － |  | － | $=$ |
| 彩\| | Kupin |  |  |  |  |  | 1500 | 1 | 800 |  |  |  | － | － |  |
| 急! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |
|  | Зерио | 020 | 9000 | 80 | － | 750 | － | － | － | 700 | 200 | 1500 | － |  | 22350 |
|  | Ціна | 1－20 | －80 | －85 | － | －8 | － | － | － | － | －8 | －80 | － | － |  |
|  | сума | 122.40 | 7200 | 153 | － |  | － |  | － | $2 \mathrm{2SOO}$ | 1600 | 1200 |  |  | 31193 |
| 会 | Солома． Цiна． | $\begin{array}{r} 15300 \\ -10 \end{array}$ | 12000 -15 | $52.40$ | － | 5000 -10 | － | － |  |  | $\begin{array}{r} 1000 \\ -5 \end{array}$ |  | 二 | － | $37820$ |
| E | Сума | 1530－ | 1800－ | 36－1 | － |  | － | － |  |  |  | 120－ | － | － | 4166 |
| $\stackrel{\square}{4}$ | Пилова | 1020 | 1000 | 20 | － | 1000 | － | － | － |  | － | － |  | － | 30－10 |
| 先 | Ціша | －20 | 25 | 10 | － | －30 | － |  |  |  |  |  |  | － |  |
| 号 | $\xrightarrow{\text { Cyma．}}$ Cimo． |  |  |  | $1-600$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |
|  | Ціна． |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  | － |  | － |  |
| 霆 | Сумa． |  | － | － | 3600 － |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ：3600 |
| 㪣 | Коріннл |  |  |  | － |  | 1500010 | $\begin{array}{\|} 6000 \\ -15 \end{array}$ |  |  |  |  |  |  | 33600 |
| $\circ$ | Cyma |  |  |  |  |  | 1800－9 | 900－ | 1920 |  |  |  |  |  | 620 |
| $\left\lvert\, \begin{array}{\|c\|c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}\right.$ | Зелена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 8000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | －10 | －10 |  |
|  | Сума | － |  |  | － |  | 120 | 0 |  | － | － |  | 2．40－ | 60 | 56 |
|  | Разом иа cymy | 97. |  |  | 3600 | 0800 | 1920 |  | 192 | 290 | 650 | $3 \cdot 0$ | 240 | 160 | 4865 |

Зазначену валову продукцію рільнидтва при вищенаведеній си－ стемі рільництва можна вважати за середно з тенденцієо в бік знв－ ження на випадок можливих несприятливих метеорологічних умов．

## Організація скотарства．

вибір галузів Організація продуктивного єкотарства в господаретві продуктнвного знаходиться в тісному звязку з організацією рільництва．

Скотарство мусить постачати потрібну кількість гною для рільництва та дати можливість доцільно реалізувати запаси гру－ бих кормів，одержаних від рільництва．Наявність таких великих та постіӥвих ринків збуту для продуктів скотарства，як Куїв，вказують на інтешспвний вапрямок продуктпвного скотаретва，прп лкому ці галузі могли $\sigma$ мати самостійне економічне значіння в господарстві．

У районі господарства головними галузями продуктивного ско－ тарства 6 велика рогата худоба，м’лсо－молочного напряму，в біль－ пості з значною домінкоп кровл симөнталів та білоголової коло－ ністської худоби，та свннарство наполовину майжо метисоване берк－ ширами та їоркширами．Беручи це на увагу，при організації про－ дуктивного скотарства в господарстві потрібно ці дві галузі，а саме

продуктнвне скотарство та свпнарство，мати за основні галузі про－ дуктивлого скотарства．З наведенного попереду бачимо，цпо в госшо－ дарстві можуть матп міспе липе іитенсивні нанрлмюи продуктивного скотаретва，з sппх велика рогата хуудоба повннна бути напрлмку молочного，а свннарство чнстопородне，племінне з віцгодовуванням ремонтного браку на сало．Іродукти свинарства найдуть збут пере－ важно на місцевому ринкові；бо з боку селян завжди буце попит на МолОДВЯК КУЛЬтурННХ сВПнСй．
Розмір та склад
Для задоволення потреб рілинпнтва в гиоєві та для
череди вөлиної рогатої хуяоби． доцільпої реалізації грубнх кормів в госнодарс＇ні по－ трібно тримати череду великої рогатої худоби до 130 голів．Склац，порода та годівля череди повцнні бути таにпми，щоб забезпечувалп наӥбілыпу молочну продуにці́ю та ремонт череди власним матеріялом．Про набуттл зразу цілком добирної， однопорідної високопродуктпвної череди великой рогатої худоӧи не доводиться й думатп за відсутністю відповідного матеріллу，через це доведеться засередитп увагу на місдевому метmсному мaтеріллі та поліпшувати їого щллхом доо́ору，культурних умов вшховання тд прплпттям крови білоголової котоністської худобш；для цього треба тримати в череді чдстопорідних бугаїв．Череда господарства має складатнсь з 90 Шт．дорослих молочншх корів， 40 Іт．молоцвяка різного віку，a came 10 цит．телиць та 1 бугая від 2－3 poків， 11 пт． теличок та 1 бугаїця від 1 －2 років та 14 山т．телпчок та 3 бугай－ ців від 6－12 місяців，щоб забезпечитц ремонт череди та можлпвість добору．Що－року в господарстві від теління корів буде 88 шт．теллт； половпна 3 нпх，можна думати，будут телички та половшна бички． Для впрішення долі цих телят треба мати на увазі проваднення добору череди，з одного боку，га，з другого боку，завланнл культур－ ного впливу на околицнє селянське господарство．Впходячи з цих міркуваиь，господарству доцільно буде виховувати до 6－тимісячного віку 28 телпчок та 5 бичків－поцвї̈॥，кількість проти тої，що має залпшатись для дальнішого виховування на ремонт череди．Решта телят менш ціниих своїм походженнлм продаються до тижневого віку переважно иа заріз．В такпй спосіб господарство буде мати до－ сить значний матеріял для дэбору та зможе передаватп селянському господарству щорічно 14 телпчок та 2 бички 6－тимісячного віку， 3 теличкп та 2 бпчкп віком в 1 рік та 1 телицю віком в 2 роки．

Щорічна продукція ъід череди велшноі рогатої худоби буде щось 10800 п．молока，пересічно по $1 \geqslant 0$ п．на ко－ рову， 55 Шт．телят віком до одного тижснл， 1.4 теличок та 2 бичюи 6－тимісячноюо вюку， 3 телачки та 2 бпчки віком біля 1－го року， 1 телиця В ком 2 роки， 10 старих корів та 1 бугай，що будуть виходити за ремонтом，та 68000 шуд．Іною，рахуючи по $4 \check{\text { п п．па голову．В зимовий період } \quad \text { пй }}$ буде доцільніше збуватп молоко на квївський ринок， 60 в цей час завжди стоять високі діни на молоко，та，з другого боку，господар－ ство буде мати змогу викорыстовуватн заӥву в господарстві тлглову робочу силу．Јітом молоко будуть переробляти на масло．Теління к＇рів наїкраще пристосувати до осени，на місяці вересень－жовтень， бо，починаючи 3 цього часу，в господарстві можна вести най－ інтенсивнішу годівлю，крім того，пристосуваюнл 1 －го періоду лак－ тації до зпми має ті впгоди，що в цеӥ час，як зазначалось，стоять високі ціни на молоко，нізькі ціни на кошдентр вані корма，є наїбіль－ ший запас грубих кормів в господарстві та найзручніше перевоаити молоко цілим цо Київа．На літо госюодаретву внгідніше буде мати

другу половнну лактаційного періоду та сухиї період, бо господарство не має достатніх внпасів, в цей час буде відчуватпсь недостача в концентрованих кормах при високих цінах на них та, крім того, літом завжди бувають низькі ціни на молоко.

Утримання худоби потрібно вважатп за стійлове круг-
Opraнізація roлиіі рік, лише для підпасування та переважно для морогатої худоби. ціону буде вигористано 8 десятьн землі кругом озера для випасу. ЈІітом худоба буде годуватись також зеленою панею з запільвого клину - людерною та вцко-вівсявою мішанкою. Для підрахунку потрібної кількости кормів для великої рогатої худобн вважатимемо сяредню живу вагу корови в 25 пудів, бугая дорослого-в 40 пуд., молодняка старшого від 2-х років - 18 пуд., від 1 -2 років - 14 пуд., до 1 -го року - 10 пуд. Стійловпї період зпмовлї будемо вважатп з 1 -го жовтня до 1 -го травия і він буде збігатпсь з першим періодом лактації. Другий період лактапії, що буде тягнутиеь з 1 -го травня до 1 -шого серпвя, та сухостійнвй період будуть ірипадати на літо. При середньому удої в 120 пуд. молока від одної корови вважатимемо, що в першиї період лактаціі, коровв дадуть пересічно по 18 фунт. молока в день на корову, а в другвй період-11 Ф. За другого періоду лактації треба збільнитп кормову даванку на 0,25 крохм. еквівал. на вагітність.
Pозрахунок потрібной кількостн кормів для молочних корів за нормами Богданова:

|  | 1 пер. тактації | 2 пер. лактації | CyxoctiaMint nep. | Разом |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Корів у qереді | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Протяг періоду. | 200 | 100 | 65 | 365 |
| Потрібно дтя 1 порови на добу фупт: $\left\{\begin{array}{l}\text { крох. екв. } \\ \text { білков . }\end{array}\right.$ | $\begin{aligned} & 8,8 \\ & 1,6 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 7,7 \\ & 1,2 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 5.5 \\ 0,68 \end{array}$ | 二 |
| Іотрібно для 1 корови ( крох. екв. . на рік иудів $\{$ и́ілков. . | 14 8 | $\stackrel{19,2}{3}$ | $\begin{gathered} 8,94 \\ 1,1 \end{gathered}$ | 72.14 12.1 |
|  | 3960 720 | 1728 300 | $\begin{gathered} \text { Sol, } 6 \\ 99 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 6.192,6 \\ 1119 \end{gathered}$ |
| $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { сіна } \\ & \text { c.отоми } \\ & \text { полови }\end{aligned} \ldots .\right.$. | 6 6 4 | 4 <br> 6 <br> 3 | 8 4 3 | - |
| Для одної корови корепеплодів | 30 | - | - | - |
|  | 3 | 2 | 1 | - |
|  | 3 | 60 | - | - |
|  | - 8 | 60 6 | 6 | - |
|  | 30 30 30 | $\begin{aligned} & 10 . \\ & 15 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 13 \\ 6,5 \end{gathered}$ | 53 <br> 51,5 <br> 305 |
|  | 20 150 | -7, | ${ }^{5}$ | ${ }^{32.5}$ |
|  | 10 | -5 | $\bigcirc 2,6$ | 17.6 |
|  | 15 | $\cdots$ | - | 15 |
|  | - | 150 | 10 | 150 |
|  | 40 | 15 | 10 | 65 |
|  | $\stackrel{7}{2} 00$ | 900 | 1170 | 4770 |
|  | 2700 | 1350 | 585 | 4635 |
|  | 1800 | 675 | 450 | 2925 |
|  | 13500 | 450 | - | 13500 |
|  | 900 1350 | 450 | 243 | 1593 1350 |
|  | - | 13500 | - | 1350 |
|  | 3600 | 1350 | 900 |  |



|  | няะ！̣⿺𠃊ılı | 우ํ | \％ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | hxtabj | 遃으ํ | － |
|  | моฐวทघ | A8B | فิ |
|  | ＇rıәнелоя | 只员员 | 気 |
|  | нaогоц | T | \％ |
|  | н \％oros | 웅우N | 응 |
|  | enio | 感 | 昭 |
|  |  |  | 1 |
|  | нхкяrif | 205 | ｜ |
|  | моя！̣ия | Ni561 | 1 |
|  | ＇rпенәdor | 둥이 | 1 |
|  | итог：О | 3581 | i |
|  | arorop | 은응 | 1 |
|  | ¢H10 | 龪品号 | 1 |
|  | ตบเ！ | $\infty$－ | 1 |
|  | nxemeje | 5007 | 1 |
|  | צояวุяя | \％－1 | 1 |
|  | － | 500 | 1 |
|  | няогои | мпб | 1 |
|  | aroros | 으는 | 1 |
|  | ${ }^{\text {¢ }}$ | 500 | 1 |
|  | rodà | \％ 11 | 8 |
| a！rous qLopmari！ |  | 二쩨 | $\stackrel{1}{\text { ¢ }}$ |
|  |  |  | $=$ 0 0 $\sim$ $\sim$ |


| Вікмолодилка |  |  | Длл 1 пт．на дооху ¢уч． |  |  |  |  |  |  |  | Для 1 uт．га період пуд． |  |  |  |  |  |  |  | Для веього мөтодняка за період пуд． |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Зелена nama |  |  |  |  |  |  | Зелела пана |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { E } \\ & \text { O } \\ & \text { O } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 品 } \\ & \text { O. } \\ & \text { O } \end{aligned}$ | $\bar{\oplus}$ |  | Зелени паита |  |  |  |
|  |  |  | 路 |  |  |  |  |  |  | $\begin{gathered} \bar{F} \\ \stackrel{y}{E} \\ \text { 念 } \end{gathered}$ |  |  |  |  | 苞 |  |  | 㗊 |  |  |  |  |  | 唇 | $\begin{aligned} & \text { 昏密 } \\ & \frac{5}{5} \text { 它 } \end{aligned}$ |  |
| $\underline{2-3}$ років |  | 165 | 5 |  | 3 | 1 | － | 30 | － |  | 20，6 | － |  | 12，4 |  | －－ | 121 | － | 206 | 227 | － | 136 | 45 |  | 1364 | － | 227 | － |
| 1－2 |  | 165 | 5 | － | 3 | 1 | 0，5 | 30 |  |  | 20，6 | － | 12.4 | 4，1 |  | 124 |  | 20.6 | 218 | － | 148 | 49 |  | 14.8 | －－ | 248 | － |
|  |  | 180 | 5 |  | 3 | $\stackrel{1}{2}$ |  | 10 | － |  | 22，5 | － | 135 |  |  | 45 |  | 22.5 | 382 |  | 230 | 153 | 158 | 765 |  | $3{ }^{4}$ | － |
| Бугаї ．．． |  |  |  |  |  |  |  | － |  | 10 | $\underline{20,5}$ | 20，5 | 16.5 |  | － | － 1 | 165 | 11 | （i） | 62 | 50 | 25 |  |  | 495 | 123 |  |
| Разом |  | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － | － | － |  |  |  | － | － | 919 | 62 | 564 | 272 | 177 | 3617 | 455 | 980 | － |
| Всього парікдля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЦЦоб виховати 33 итт телят до 6 -тамісячного віку, потрібно будө згодувати, дотримуючись порм контрольних союзів Цанії, таку кількість кормів:


Для всієї череди великої рогатоі худоби потрібпа буде на рік така кільк̈сть кормів:

| ІІ азвакормim | Кількість пудів | Ііна | Cyma |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Сіно | $680 \cdot 1$ | 30 | 2041-20 |
| Солома яра | 5712 | 15 | 856-80 |
| Полова та січка. | 392.5 | 2.5 | 981-25 |
| Коренеплоди . . | $1+285$ | 12 | 171.1-20 |
| Впеівки - | 1968 | 6.5 | 1279-20 |
| Макуха . | 1745 | 80 | 1396-00 |
| Зелева паша в стійлі . | 7600 | - | 560-00 |
| $\cdots$ " на пасовиську | 10000 | 3 | 300 |
| Іодетіл. солоуи Молоко цітьн. | 8225 $3: 30$ | - $\begin{array}{r}10 \\ 1-60\end{array}$ | 828--50 |
| „ абнране. | 990 | 15 | 148-50 |
| Боропна вівсян. . | 99 | 1-00 | 99 |
| Макуха сонянин. . . . | 82 | 1-00 | 82 |
| Pagom | - | - | 10s08-65 |

До половвнв травня коровє будуть пастися на паровому полі, а половинп травнл до убирання зернових будуть пастися на вигоні та деякий час по конюшиновому пару, доки він буде зораний, після жнив будуть пастпся по стерні. Блпжчиї вигін, що кругом озера, будө переважно внкористаний під випас для молодняка та свиней.

## Організація свинарства.

вибір пороаи та Як Уже згадувано раніш, свпнарство в селянському склад череди господарстві району займає важлпве місце, при чому овиней. тут мають перевагу поліпшені свині - метиси місцевих з беркширами та йоркширами. Селяни раӥону розуміють економічну перевагу культурних сөиней перед простпми ї намагаються поліпшити свої свчні. Для ринку викохується молодняк та годовані свині переважно на сало. Культурнвй молодняк в раӥоні завжди користується великпм попптом та розціновться па багато внще від малокультурного. Зважаюочи на плеканвя полішшених свиней в районі, а також на переважно сальне відгодовування їх, господарству при впборі породи доведеться зупинщтнся на великії білії апгліӥській свині, яка а боку селян буде мати попит та вплщв до поліпшення свинарства в районі. Як уже згадувалось, свинарство в господарстві буде мати переважно племінний напрлм а відгодовуванням на сало старих свнней, що впбуватпмуть за ремонтом. ІЦоб вєзначити розмір та склад череди свиней в господарстві, потрібно виходити з запасу кормів господарства, а саме - щось із 8000 пуд. картоплі, 1200 п. ку-

курудзп, 1000 пуд. конюшпнової полови та сенарованого молока іи масллнкп майже 3000 пудія. Крім того, господарство муспть розраховувати на збут племінних поросят на місцевому ринкові та околшннім селлнськнм господарствам. Головне ядро тереди має складатпсь з 30 шт. маток та двох кнурів для обюлуговування власної чередп та для паруваннл з селянськими свпньми. Крім того, длл ремонту щорічно буде впховуватпсь 10 молодих маток та 1 кнур, таким чнном череда має складатись з 30 птт. дорослих племінних свпнеї, з якнх 10 шт. старпх свнней мають внбуваті з череци за ремонтом та відгодовуватись па сало, двох кнурів, з лких щорічно один буде виходити за ремонтом, i1 пттк підсвинків для ремонту тереди, з яких має бути 10 шт. свннок та 1 кнур, та щце щорічио має бутн виховано до 2-хмісячвого віку 300 штук племіннпх поросят длля збуту.

> Організація годівиі́. Для годівлі протягом року 30 шитук дорослих племіннпх свпней та $2-x$ кпурів буде потрібно за пормам! Кельнера така кількість спожпвпих речовин при жливії вазі кожної свині до 12 пудів:
крохм. екв. $\frac{8,0 \times 32 \times 365}{40}=2336$ п. ; білковини $\frac{0,8 \times 32 \times 365}{40}=233,6$ п.
Для годівлі 11 шт. підсвивків віком від 2 до 12 міс., беручп пересічну жпву вагу Xx в 5 пудів, потрібно буде:
крохм. екв. $\frac{4 \times 11 \times 300}{40}=330$ пуд.; білковнни $\frac{0,46 \times 11 \times 300}{40}=38$ пуд.
Для 320 шт. поросят до 2-хмісячного віку, беручп ïx пересічву живу вагу в 30 фунтів, потрібно буде:
крохм. еквів. $\frac{1,0 \times 320 \times 40}{40}=320$ п.; білковнин $\frac{0,2 \times 320 \times 40}{40}=64$ пуд.
Додаткова пайка на 3 міслді для відгодовування 11 шт. свинсй, що виходять з череди за ремонтом, має складатись:
з крохм. екв. $\frac{6,5 \times 11 \times 90}{40}=160,1$ п.; з білковнни $\frac{0.65 \times 11 \times 90}{40}=16,1$ п.
Рагом для всієї череди свиней на рік потрібно буде згодувати: крохмальн. еквівал. 3146,1 пудів, білковнни 353,21 пудів.

Ця кількість споживних реqовин міститься в такій кількості кормів, що можуть бути відпущені для годівлі свиней:

| Назва продукту | Кількість пудів | Ціна |  | Cyma |  | Крохм. еквівал. | Білко випи |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Крб. | IK. | Крб. | li. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B пyдax |  |
| Збираного молока | 3000 | - | 15 | 450 | - | 228 | 114 |
| Картоплі . . . . | 5800 | - | 20 | 1160 | - | 1102 | 5,8 |
| Морвви . . | 2600 | - | 15 | 390 | - | 226,2 | 10,4 |
| Кукурудзв | 1200 | -- | 80 | 960 | - | 972 | 79 |
| Ячменю. | 145 | - | 85 | 123 | 25 | 98 | 12 |
| Topory | 180 | - | 80 | 144 | - | 122,4 | 34,7 |
| Макухи . . . . . | 150 | - | 80 | 120 | - | 108 | 40,8 |
| Полову конюшивов. | 1000 | - | 30 | 300 | - | 200 | 40 |
| Зелевої паші. - . . | 1000 | - | 10 | 100 | - | 90 | 17 |
| Соломи ца підстілку | 1540 | - | 10 | 154 |  | - |  |
| Разом | - | - | - | 3901 | 2.5 | 3146,6 | 353,7 |

Валова продукція
свннарства. Продукція свииарства за рік має бутц така:
Іоросяг племіниих 2-хміслчн. віку, 40 (机. вив. ваги . . . . 300 ІІт.
Cвинеї годованпх пересічиої живої ваги 20 п. . . . . 11
ГН010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4500 ",

## Організація робочої худоби.

Склаа робочнх 3 нопередніх обрахунків вндно, цо для рільництва та роз'їзннх но- Прп двох тракторах системи „Фордзон" потрібно триней та організа- матп 20 Ішт. робочих кошеї; крім них, в господарстві

ціп годівлї. треба мати щце двоє коней д.Тя роз’їздів адміністрадії, двоє конеї для обслуговуванвя скотарства та одпого коня для загального обслуговування господарства, а разом 25 шт. робочпх коней. Через те, цо немає природиіх випасів у господарстві, робочі коні весь час мають перео́увати в конюшні. Беручи на увагу, що з квітня до жовтня включно ті робочі коні, що прадюватнмуть у полі, будуть ввесь час на важкій роботі, то потрібну кількість кормів ва дей час для них треба розраховувати, виходячи з таких норм:


В знмовий час ці кочі для роботи в більшості використовуватись не будуть, через те кормову даванку для ннх можна зменшити до такпх норм:


Працю рештн конеї потрібно вважати за середню цілнй рік, через те обрахунок потрібних кормів для них можна вестн за таквми нормами:


Всього на рік для коней потрібно буде кормів на таку суму:

|  |  | Ц i п a |  | C y ${ }^{\text {a }}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Крб. | Коп. | Крб. | Kon. |
| Bibca. |  | - | 80 | 1300 | - |
| ${ }_{\text {Cina }}^{\text {Coromи }}$. . . . | 2250 , | - | 30 | 675 | $\square$ |
| Соломи п п підстілку | 1350 1800 | - | 15 10 | $\because 20$ | 50 |
| Paaom | - | - | - | $\underline{285}$ | 50 |

Підеумок потріб-
ннх господарству кормір.

Разом дия всієї худоби в roсподарстві на рік потрібна буде така кількість кормів:


##  



3 наведеного оирахунну бачнмо, що господарству довсдеться набуватп макуху, висівки та горох для годівлі худоби.

## Організація робочої сили.

Загальне адміністративно-господарче керування господарством має бутп попладене на завідувача господарства, якпї повинев мати високу теоретично - ваукову та практгчно - господарчу підготовку в галузі організації та економіки сільського господарства, а також в галузі рільнпцтві та скотарства. Для безпосереднього керування окремпми галузями господаретва завідувачеві треба мати постіїного помічника з освітою не нижчою від с.-г. технікуму з зоотехнічнпм ухилом та сезовного догляача на польоввх роботах. Для загального обслуговуванпя господаретва потрійно матп таких постійних робітників: рахівипка, комірника, нічного вартового, коваля, тесляра, кучера та сезонного табельника. Для скотарства потрібно матп 5 постійних робітників для догляду за велшкою рогатою худобою та свиньми; на обов'язкові їх буде підготовлятп корма, годуватп, чистити, папувати та впкпдатп гнії від велпкої рогатої худобп та свиней. Заготовлення кормів, роздавання та напування мусять бутп в значній мірі механізовані. Для доїння корів, вппоювання тслят, годівлі свпней, догляду за молоком та переробленням молока потрібно маті 10 поостіӥвєх робітниць; для догляду за кіньми 2 постіӥипх робітинків, ва якшх буде лежатп обов'язок догллдати за зо́руєю та перевізними засобами. Крім постійних робітппків, для скотарства потрібно мати двох сезонннх пастухів до великої рогатої хуцоби та одного до свиней; дия рільництва греба 10 чол. сезоинех робітників та об'їзвпка.

Для роботп з тракторами, для догляду за складними с.-г. машинами та двпгунами треба матц одного постіїного механика, лкнї би добре знав с. г. машини та двигунп, та двох сезонних трактористів на тас роботі в полі. Такнм тнном штат робітнпків буде танпіі:


|  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \dot{\vdots} \\ & \text { 흥 } \\ & \text { 号 } \\ & \stackrel{y}{=} \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  rocilodaperia． |  |  |  |  |  |
| Завідувач госиодарства ． | 1 | 120 | 1140 | 14． | 158.4 |
| Paxizник ．．．．．． | 1 | （i） | 720 | 72 | 792 |
| Kоміринк ．．． | 1 | 15 | $5 \cdot 10$ | 5） | 50.1 |
| TaGe．пьпи：（сезбниии） | 1 | 40 | 210 | 2 t | $\underline{261}$ |
| Куч ¢р．．．．． | 1 | 25 | 300 | 30 | 3330 |
| Нучнй вартопй | 1 | 25 | 300 | 30 | 3311 |
| Kова．tı． | 1 | 30 | 360 | 36 | 341 |
| Тесллр，стельмax | 1 | ：30 | 360 | 36 | 396 |
| Mexamuk ．．．．．．．． | 1 | 50 | （0） | 60 | 660 |
| 1＇asom | － | － | －1860 | ． 186 | 5346 |
| Помiчиия завідувача－зиотехния | 1 | 80 | 960 | 96 | 10．50 |
| Робiтии！in на диорi ． | 6 | 25） | 1500 | 150 | 16.50 |
| Дояpor та chmhapok ．．．．．． | 10 | 20 | $\because \cdot 100$ | 210 | 20.10 |
| Konюxis ．．．．．．．．． | 2 | ご5 | 600 | 60 | 660 |
| Mactyxib（cezomand）． | 3 | 15） | 180 | 18 | 198 |
| Ja30 M | － | － | 56.10 | 5 C .1 | $6 \div 0.6$ |
| Доглядач на польопих рибогах （сезовпиі） | ， | 50 | 350 | 35 | 385 |
| Трактојистів（сезониих）．．．．． | 2 | 40 | 150 | 18 | 528 |
| Робıтників（сезопних）． | 10 | 25 | 1500 | 150 | 1650 |
| ОСїзннк（сезониніі）．．．．．． | 1 | 30 | 120 | 12 | 132 |
| Paamı ．．．． | － | － | 2450 | 245 | 2635 |
| В сьのго．．．．． | － | － | 12950 | 1295 | 14245 |

Репта робот в господарстві персважно з рільнитва мають про－ вадптпсь свламп поденних робітників з сусідиіх сім Глпбокого та Іванькома．Потреба в подениих робітниках，беручи на увагу штат постійвих та сезоннпх робітників，буде складати такі дифри：

|  |  | 山іна |  | Cyma |  | 寻 | Ціиа |  | С у м a |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Raps． | Kon． | карб． |  |  | карб． | Kоп． | Kарб． | Kоn． |
| В еспа | 463.8 | －－ | 80 | 371 | 01 | 1156 | － | 60 | 1004 | 64 |
| Лıто． | 730，5 | 1 | － | 730 | 50 | 2120 | － | 80 | 2412 | 40 |
| Осінь | 3.41 .5 | － | 80 | 273 | 20 | 1604 | － | 70 | 1396 | － |
| Разом ． | 1535，8 | － | － | 1：37．1 | i－1 | 1880 | － | － | 4873 | 0.4 |
| Нарахов．соцстјаху 10\％． | － | － | － | 1：37 | 47 | － | － | － | － 187 | 30 |
| Разомпасуму． | － | － | － | 1512 | 21 | － | － | － | \％360 | 3.4 |

## Організація основного капіталу господарства．

Будівлі． Будивлі，пцо є в гиснодарстві，можна будо вннорнстати в такий спосіб，зробнвни потрібні ремонти та нереустаткування：
1．Стариії жнтловнї будинок розміром $8 \frac{2}{3} \times 4 \times 12 / 3$ саж．потрібно переустаткурати під кватирі для завідувача господарства，помічника завідувача та для конторш．

2．Новий дереп＇яний житловий будинок，можна внкорнстате під кватирі для рахівнпка，комірника，механика та сезонних робітників－ табельиика та польового доглядача．

3．Будник，пц тенєр тимчасиво використовується піц комору， розміром $6 \times 3 \times 1 \frac{1}{3}$ саж，треба переустаткувати на склад，цоб зберігати різні запаси та матерілли та запасні частини до машшн．

4．Хлів дерев＇яниї під черепицею，розміром $12 \times 4 \times 1^{1 / 3}$ саж．， можна внгористатн після відповідвого дооборудування，як конюшню з примішенням для переховування упряльі．

5．Возовня з прнмішснням для свппей，роммром $7 \times 41 / 3$ сак．，уже майже не придатиа для використовувинєя；вес ж можна ї викори－ стовуватп пістя відиовідного ремонту，ак свинушнөк та возовню．

6．Клуня дерев＇яна під солом＇яною покрівлею，розміром $14 \times 8 \times$ $\times 1^{2 / 3}$ саж．，має вшкорпстовуватись，лк приміщення，щоб переховувати грубий корм，переважно полову та сіно．

7．Хлів перев＇яний під солом＇яною покрівлею，розміром $62 / 3 \times 4 \times 1$ саж．，має тпмчасово，до побудування хліва для велнкої рогатої ху－ доби，використовуватись для велпкої рогатої худобп після відповід－ ного ремонту．

Треба абудуватн：
1．ЈКптлове прпміцення длл робітників ша 10 семейн．кватпр， інтернат для студентів та седовних і поденних робітииにів，розміром за площею підлогп 120 кв．саж．

2．Хлів для великої рогатої кудобп，для теляят，з денншками та ізоляторамп дмя тільнषх та хворих корів，з приміненням длл пере－ ховування та заготовлення корму，зважування худобп，звалуванвя， виготовлення до відправкп та перероблення молока，дли перемиванпя посуду та ин．з пьохом，щоб нерехивувати коренеплоди，з механі－ зованшм заготовлөнням та подачею корму，подачею води до кормушок． стоками для гнойової рідшни та ин．Розмір хліва повннен бути при－ близно $80 \times 4=320$ кв．саж．за плопцею підлогн．

3．Гноярнл，щоб персховуватн гній від усієї худоби з резервуа－ рами для стоку рідпни；розміром гноярвя повинна мати приблвзво 400 にв．саж．

4．Хлів для свнней з двома боковпми корпцорами та прнміценнлм для ваготовленвя корму；розміром за площею підиоги прпблизшо 40 кв．саж．

5．Комору для переховувавня зерна，розраховану на 20.000 пуд． з горпмем，поб просушувати та перечищатп зерно：розмір за площею підлогп $5 \times 20=100$ кв．саж．

6．Гараж для тракторів，кузия，стельмашня，слосария：з віддовідним устаткуваннлм；дерев＇янс ириміщення розміром $12 \times 5=60 \mathrm{\kappa в} \mathrm{саж}$. за плопцет підиоги．

7．Повітка для нереховуванвя с．－г．ремапенту з иддданшям дітя пе реховування возів та саней；розмір за площею підлоги $12 \times 5=$ $=60$ кв．саж．

Вартість потрібних господарству будівель，ремонт та амортизація їх складатпмуть такі цшねри：

Пазва будівель та з ялого матеріллу вонп аробтені

1. Житловии буднок дерев'ли. під залізним дахом під кватирі дляя завідувача, помічн. та коитори
2. Жптловиі будннок деров'яп. під залізппм дахом пдд кватирі длл рахівннка, комірн, механнка та табельника
3. Житловий будинок двохповерх. під кватирі длл постійи. робітиик. та під іитериат для студен., дерев яянй, обинтнй цеглою. під залізним дахом $з$ відоовіди. устаткув.
4. Хлів дэя вепиної porarої xyдоби. дерев'яний в цегляиі ушули, ва.льковавий та тиннован. знадвору та асередини, з бетон. пі,длогою, а приміщеняям для переробл. молока, заготов.т. корму. переховув. корму та коренеплодів. з мехашізова-

5. Конкшнл дерсв'лпа під черепицею а відиовідн. устаткуванням .
6. Хлів для свинеіі, дерев’яний в цеглян. ушули, валькований та тинькозаний знадвору та зсередпии. під черепич. дахом з відповідним устаткуваиняя
7. Гноярня бетовна з чотпрма лмами для рідиии, розрахована на випозку гною на рік.
8. Комора длл зерна, дерев лна, пі, аа.іізн. дахом а відпов. устаткув. . .
9. Ктадова (тепер комора) дсрев'яна під валізи. дахом з відп. устатк.
10. Гарадя, кузня, стельмашвя, слюсария, деревяне приміцения а відповідним устаткованням . . . . . .
11. Повітьа для переховуваиня зпарядля, дерев'лне приміцциня пі за.ііз. дахом з дерев'яною пі,длогон
12. Льодовия дерев'лиа напівпідаемна для молочник продуктів . .
13. İьох цегляниіі дал переховувания картоплі та висадок моркин
14. Канави та огорожа . . . . .
15. Половник (покп-що клупл).

Pasoッ.....

|  |  |  |  | Пото <br> мон <br> аморт | ч. pe- <br> т та <br> нзація <br> Сума |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |
| $8 / 3 \times 1=312^{2} / 3$ | 3.1500 | 3.400 | $10 \geq 0$ | 5 | 2.5 |
| $6 \times 1=24$ | 3500 | 0300 | - | 3 | 105 |
| $120 \mathrm{k} . \mathrm{c}$ | 12000 | - | 12000 | $\xrightarrow{2}$ | 240 |
| $80 \times 1=320$ | 20600 | - | 20000 | 3 | 600 |
| $12 \times 4$ 4 | 2.100 | 2000 | 100 | 3 | 72 |
| $10 \times 1=40$ | 3500 | - | 33500 | 3 | 10.5 |
| 400 r.c. | 8000 | - | SCOO | 11/2 | 120 |
| $20 \times 5=100$ | 7500 | - | 7500 | $\geq$ | 1:0 |
| $6 \times 3=18$ | 720 | 720 | - | 5 | 36 |
| $12 \times 5=60$ | 3600 | - | 3600 | $21 / 2$ | 90 |
| $12 \times 5=60$ | 2500 | - | 2500 | 2 | 50 |
| $2 \times 3=6$ | 300 | - | 300 | 3 | 9 |
| $3 \times 6=18$ | 9 CO | - | 900 | $\underline{2}$ | is |
| 3000 in. c. | 3600 | 2000 | 1000 | 3 | 90 |
| $1.1 \times 8=112 \mathrm{LC}$. . | c. 2500 | 22.50 | 250 | 5 | 12\% |
| - | 740 20 | 13950 | 60970 | - | $\because 035$ |

Мертвий і жияий Мертвнї і живпї ремапент господарства склацає таку реманент.
cymy:

| Назьа ремаиенту | Потрібно |  | Є; в госпол. |  | He mictara |  | Pemoit ta амортнзац. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Чисто | $\begin{gathered} \mathrm{Ha} \\ \text { cysy } \\ \text { (кара. } \end{gathered}$ | Числп | $\begin{gathered} 11 a \\ \text { cyмy } \\ \text { а:арб. } \end{gathered}$ | Lис:ı | $\left\|\begin{array}{c} 112 \\ \text { cy } \\ (\text { кара. } \end{array}\right\|$ | \% $0^{0} \%$ | $\begin{gathered} \text { Ha } \\ \text { суму } \\ \text { (капб.) } \end{gathered}$ |
| Мертвий реманент для рільництв: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. M.tyrib Canka ${ }^{\text {a }}$ | 6 | 180 | 4 |  |  | 60 | 20 | 315 |
| 2. 2-хкорп. трант. птугів | 5 | 300 | 2 | 300 |  | - | 15 | 15- |
| 3. 4-хлемепи. Сакка | 5 | 250 |  | - | 5 | 200 | 15) | 37-50 |
| 4. Дискових борін | 2 | $\bigcirc$ | 1 | 125 | , | 120 | 110 | 2:- |
| ј. Культив. 7-милани. | 8 | 280 | 5. | 170 | 3 | 10.5 | 15 | +2- |
| 6. Боріи Ліна 3-ланк. | 10 | 200 | 3 | 170 | 7 | 140 | 10 | $20-$ |
| 7. Борін посіви. легк. | 3 | 75 | - | - | 3 | 75 | 10 | 7-50 |
| 8. Сівалок рядков. хліб. | 1 | 1000 | 3 | 323 | , | 500 | 10 | 100- |
| 9. Жаток-снонов’лзалок | 1 | 2000 | $\cdots$ | 1200 | 2 | 1000 | 15 | $300-$ |
| 10. Жаток-самоскидок | 1 | 250 | 1 | 300 |  | - | 15) | 45- |
| 11. Сінокосарок | 4 | 600 | 1 | 15 | 3 | 450 | 20 | 120 |
| 12. Молотарог хлібн. | 1 | 3500 |  | $3: 000$ | - |  | 1.5 | 52.5- |
| 13. Молотарок куюурудзя | 1 | 250 |  | -- | 1 | 250 | 10 | 25 |
| 14. Терок конюшииових | 1 | 350 | - | 8 | 1 | 330 | 10 | 35 - |
| 15. Грабель кіиних | 3 | 240 | 1 | $8{ }^{4}$ | $\stackrel{2}{2}$ | 160 | 10 | 2.1 - |
| 16. Приві工 кінний | 1 | 3350 |  |  | 1 | 330 | 10 | $3:$ |
| 17. Розпанинків кіп. | 4 | $1: 3$ | 1 | 30 | 3 | 90 | 10 | 12- |
| 18. Pучиі п.танети. | 8 | 80 | 3 | 30 | 5 | 50 | 10 | 8- |
| 19. Віялок-сортчвалок | 1 | 200 | 1 | 10 | - | - | 10 | $20-$ |
| 20. Млпикй | 1 | 75 | 1 | 75 | - |  | 20 | $15-$ |
| 21. 3nilha . . . | 1 | 25 | 1 | 15 | - | - | 10 | 2-50 |
| 22. Tрiepu . . . | 1 | 3:35 | 1 | 3335 | -- |  | 10 | 33-50 |
| 23. Машии длл иротр. насіния | 1 | 75 | , |  | 1 | 75 | 10 | 7-50 |
| 2.1. Tрантор (Шopдzон . - | $\stackrel{2}{2}$ | 3100 | 2 | 3100 | - | $\bar{\square}$ | 30 | $9: 30-$ |
| 25. Bозів парокінинх. | 10 | S00 | ${ }_{6}$ | 775 | 4 | 320 | 10 | $80-$ |
| 26. Саней звичайвих . | 5 | 75 |  | 50 | $\cdots$ | 30 | 10 | 7-50 |
| 27. Птощадок до тракт. | 2 | 600 | - | - | $\stackrel{\square}{2}$ | 600) | 10 | 60- |
| 28. Дрібний с.-г. реманент | $\rightarrow$ | 500 | - | 350 | - | 1:0 | 25 | 125- |
| Разом . | - | 160ti) | - | 11205 | - | 5130 |  | 2790.50 |

Для великої рогатої худоби:

| 1. Жмиходробплок до прив. | 1 | 150 | - | - | 1 | 150 | 10 | 15 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2. Кореперізок до приводу | 1 | 150 | - | -- | 1 | 150 | 10 | ! 1. |
| з. Жмпходробнлок ручи. | 1 | 75 |  |  | 1 | 75 | 5 | 3-75 |
| 4. Корперізок ручних. | 1 | 75 | - | - | 1 | 75 | 5 | 3-75 |
| 5. Зерпопллицилок | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | 5 | $2-50$ |
| 6. Мтин .Ребер" ч. 2 | 1 | 1.50 | 1 | 75 |  |  | 10 | 15- |
| 7. Возір однокін. | $\underline{2}$ | 150 | - |  | 2 | 150 | 10 | 15- |
| 8. Ваговеток | 2 | 300 |  | - | 2 | 300 | 5 | 15- |
| 9. Балцанок | 50 | 500 | - |  | 50 | 500 | 10 | 50- |
| 10. Площад. ресори. д.тя мо- | 1 | 200 | - | - | 1 | 200 | 10 | 210 |
| 11. Соломорізок | 1 | 150 | 1 | 60 | - |  | 10 | $15-$ |
| 12. Тачок для гною | 5 | 75 | - | - | 5 | 75 | 10 | 7-50 |
| 13. Вага для апаж. худоби | 1 | 200 | - | - | 1 | 200 | 5 | 10- |
| 14. Кормозауарник | 1 | 300 | -- | - | 1 | 300 | 5 | 15- |
| 15. Cenaparopib | $\stackrel{2}{2}$ | 500 | - | - | 2 | 50 | 10 | 50- |
| 16. Маслоробок | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | 10 | 10- |
| 17. Маслообробників | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | 10 | 5- |
| 18. Холодників | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | 5 | 2-50 |
| 19. Казанів | $\stackrel{2}{2}$ | 50 | - | - | $\underline{2}$ | 50 | 5 | 250 |
|  | - | 300 | - | - | - | 300 | 25 | 75 |
| Pazom | - | 3575 | - | 135 | - | 3275 | - | 347.50 |


| Назва pematerts | Нотрібно | E. в rocnoz. | lle brectayat |  | Pemuir ra амортнзан. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Yuc:o | $\begin{gathered} \text { Ha } \\ \text { (exsy } \\ \text { (enafo } \end{gathered}$ | " $0^{\circ}$ | $\underset{\substack{\text { Hat } \\ \text { cymy } \\ \text { (wap }}}{ }$ |
| L.ts cbnhapotiba: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Vopmoзанарник | 1150 | - - | 1 | 10) | 10 | 15- |
| 2. Казан | 130 | - - | 1 | 30 | 5 | 1-50 |
| 3. Дpiguñ pemaneut | 100 | - .- | - | 100 | 50 | 50- |
| $1303$ | - 280 | - - | -.. | 280 |  | 66-:30 |
| Діл загального обслуговування госнодаретва. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Устаткуваиия тестяриі <br> та стетымашшиі . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4. с.дуд." "а робіти. . . . . | - 1000 | - - - | - | 1000 | 5 |  |
| 5. Устатимв. інтериату дал |  |  |  |  |  |  |
| 6. Брияна дан розїддів . . . |  |  |  |  |  |  |
| 7. Бігунни . . . . . . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Вага возова сотениа . . . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 10- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Зйроя д.ля вартов. <br> 13. Спецодяг | 20 | $1 \quad 20$ | - | - | 10 | 2- |
|  | 300 | 100 | - | 200 | 50 | 150 |
| Разом . . - $3760-105-3200-128.50$ |  |  |  |  |  |  |
| Bceoromeptboго गеманєнту | - 24150 | - 11035 |  | 12170 |  | 378.5- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Poüoчi kulli . | 25 ${ }^{3} \mathbf{3} 505$ | 15) 2083 |  | 1500 | 10 | 375 |
| 2. Корови моло'ни | 90 9000 | $4 \mid 300$ | S6 | 8fioo | - | - |
| 3. Eyraï. | $3 \quad 600$ | $1 \quad 200$ | 2 | 400 | - | -. |
| 4. Свині племениі | $30-1500$ | - - | 30 | 4500 | - | - |
| 5. Kıypi птеміниі | $\underline{2}$. 360 | - - | 2 | 300 | - |  |
| Pazom | - 18150 | 2583 | - 1 | 15.300 | - | $375-$ |
| Веного осповно- 「о lianitany | - 117220 | - 28168 | - | 8540 | - | 6195 |

Обрахунок прибутковости господарства．
Icrem．
Kipedum．
 по 10cподарству．
1．Утримания щтатпих стужбонців та цобітників 3 нарахуванням соцетрагу $10^{\circ} \%$ від утримания ¿34－ 00
2．Ромонт та амортнаація булівсли： おんттоиі будинки Сгельмания．гацад，куаня，слю－ сария

110－1 110
$\therefore 2-50$
$3(3-00$
$90-00$ Kahaba та огорпка ．．．．go－0ן
3．Ремонт та амортнд．мертв．ре－ Man＂ury
4．Робига парн роз＇їзпих нонев：
5．Робота конл дтя зага．тьн．обслуг． госнодар твา： $200 \times 1$

128－50
300－00

6．Роа＇їди и сиравах госиодаретва
7．Конторсвкі та поптові видатюи
S．Опаления житлових прпміщень： соломп，впсадок та кукуру－ даниняя $5400 \times 0,05$.
9．Освітісиня жнттовнх будинків： глсу $50 \times 1$ p． 60 Li.

200－00
$150 \cdots 00$
200－00

270－0n
80－00
10．Cтрахування Gyдірель ．．．213－20

|  | Pазом．． $88 \mathrm{fi6}$－20 |
| :---: | :---: |
| Baxalic | ．7866－20 |

Рахупок ч． 2 робочихконс解．
1．Корма для коней та підстілка 2857－50
2．Утримання конюхів 3 нараху－ ван．coLerpaxy $10 \%$ від утрпм．．660－00
3．Pомонт，амортиaal．та страху－ вания конишиі ．

108－00 Ремонт та аморт．гнояриі ．．．．25－00
4．Ремопт та амортизаціл мертв． pemar．

152－50
5．Aмортнваціл конен（ $10 \%$ від вар－ тості）

375－0 0
6．Кування та лікуваппя ．．．．．75－00
7．Страхуваиия коней 60－00


Ilrucm．
だретит．

Рахунокт． 3 роботитракторів．
1．「acy $-1112 \times 1,05=$ ．．．．．1390－00
2．Автолу－111 $\times 6,00=$ ．．．．．$\quad(600-00$
3．Венаниу $-22.5 \times 3.60=$ ．．． $81-00$
4．Солідо．ту $-5.5 \times 6.60=$ ．．．．．33－00
5．Bickозпиу－20 $\times 4.00=$ ．．．．80－00
6．Ремонт та амортпзац．трактор．．930－00
7．Робота трактор．з парахупаниям соцстраху
$528-10$

1．P－к нарy：poriota $118.3 \times 12.0 \quad 1.120-00$

pogota $10 \times 12.0=\cdot 120-00$
3．„ копюннни： $15 \times 12.0=. \quad 180-00$
4．$\quad$ реа．тізац．продуктід：
$15 \times 12.0=\quad . \quad . \quad 180-\mathrm{C} 0$
5．．велик．рогат．худюби：
$12 \times 12.0=$ 141 － $0 n$
6．$\quad$ вibea－ $93,11 \times 12.0=$ ． $1111 \mathrm{i}-00$
7．．．лорм．буряку $10 \times 12.0=1 \underline{0}-00$
8．＂коןм．мори． $5 \times 12.0=60-00$
9．＂висал．бур． $11.0 \times 12.0=1: 31-00$
10．＂＂морквыг．ј $\times 12.0=6(6-00$
11．＂，кукуру．дзп $-10 \times 12.0=120-00$
12．$\quad$ каргтпиі $-13 \times 12.0=1.56-00$
13．．．cвиней $-7 \times 12.0=. .8 .8-00$
1＇азом．．．3897－00

Ba． 1 anc
3897－00

1．Січки для продаля
$4000 \times 0.20=$

5．Поточнй ремонт та амортиз． мертвого реманенту аа виклю－ яенням суми．що принадає на трактор
б．Страхувания мертвого ремаи．
1880－0n
7．Коломази，цой амацупз гти вози та знаряддл

20－0
2－65－00
Баланс ．．．． $286 \bar{j}-00$

900－00
－．Вартість перевожуваиня ван－ тажу до ег．Бариниіль：
$24000 \times 0.0 \mathrm{H}=\ldots 900-00$

480－00
$120-00$

$$
0^{-}
$$

3．Підводур．молока до ст．Бариц－ иі．7ь．щоб відаравити до Київа 6000 путів：робочих днів ко－ ней $150 \times 1.20=-$ 180－00 постіїи．робітникп $100 \times 1=$ 100－00

Patom．．1755－00
Сальдо кредит ．．． $105-00$

В аланс．．．．．．． 1880 －or

Рахуиолч． 5 загальн．видатків на рільинцтоо．
1．Утримання доглядама на нольо－ вих роботах 3 mapax．соцстр．
2．Такод：по．зьовоге бо́lїннка
$385-00$ $132-0$
3．Поточний penonт та амортнбаи будівель：

| комора ．．．． |  |
| :--- | :--- |
| повітка для знаряддя ．．． | $150-00$ |
| $50-00$ |  |

1．Страхувания будівсль $1.0 \%$ від вартості
$109-00$
675－0n соломи па січгу－4511 $\times 0.15=$
$150-60$
2．Перевожув．на ст．Барипи．ван－ таків－зериа 15000 и．，кпртоплі 2000 п．，т．н．－побочих днis i：онеі！ $100 \times 120=$ ．
－

1＇a 3 om．．．1860－00
Баланc
$1860-00$


IIe $\bar{\sigma} \cdot m$ ．
lipedum．

1＇ахуиокч． 6 нару 102 дес．
1．Робота тракторів $118,3 \times 12,0=1420-0$ п
2．Робота коней $287 \times 1.20=$ ．．314－．1n
3．Ceaoll．poбitn． $143 \times 1.00=$ ．． $142-00$
4．Hярахов．соцстрах． $10 \%$ на зар－ нлатию

1．4－30
5．Ionobiк $408.8 \times 0.80=$ ．．．327－0．
6．Поден．роб．жінок $60 \times 60=$ ． $36-00$
7．Hapaxod．соцс1р． $10 \%$ на пл．． $30-0$（1
४．Варт гною $62.400 \times 0.01$ ．．． $936-60$
$\frac{\text { Pазом ．} \quad 3250-78}{\text { Баланс．．．．．．350－78 }}$
 102 д．
1．Poбota траюторів－10 $\times 12,0=176-00$
2．Робота нонсй $-665,5 \times 1.20=798-(6)$
$3 . \quad m \quad$ ceaon．poбitu． $333 \times 1.00 \quad 333-00$
1．Hapaxyв．соцстрах． $10^{\circ} .0$ на зар－ платию

3：3－00
5．Робота поден．робітн．：


厅．Hapaxэв．соцстрах．10\％на зар－ платню ．

79－31
7．Hacimıля на посів ．．．．．．856－50
S．Yactma bhtpat ha mapobomy оо́роблен．та угиоєниі ．．．．2275－55
9．Змицув．жапин ．
$12-50$
10．Chomod＇яa．tbnoro mnaraty ．．．350－00
11．＇Іастина загальmих впдатнів на pi．tbu

816－00
12．Загалиних вндаткiв дo госдо－ даретву


Рахунок ч． 8 вівса 100 д．
1．Робота тракторів： $93.0 \because 12.0=1116-00$
2．Pogota конell $-639 \times 1.20=$ ．． $766-80$
3．Ссзоп．робітв． $320 \times 1.0=$ ．．．320－00
t．Hapax．соцстрал． $10^{0}$ о ня зарпл． $32-00$
5．Подениі робітннки：

Літо $\begin{cases}\text { чо．т．} 298 \times 1.0=. & 298-00 \\ \text { wĭ．} 320 \times 0.80= & 256-00\end{cases}$
（；．Нарахув．соцстр． $10 \%$ на зирпт． $58-S 6$
7．Hacimiя на нocip ．．．．．．610－60
8．Змащув．мапни ．．．．．12－50
9．Сhonob＇sзального minataty ．．250－00
10．Частина эагл．тьн．вндитків ріль－ пицтва

S00－00
11．Загатьних видатків по госпо－ даретву


Р－к：Озимої пиениці：
$70^{0} /$ п влтр．на нар．оброб．і уги．2275－55
Р－к：Iиросапинх кулиттр：
$30 \%$ питр．ни пар．об́роб．і угіт．
корм．буряка
187－58
Р－к：Кормомої моріви у л．．．．93－75
Р－к：Васадок бурлкових 10 д．．．187－ля

P－к：картоплі 12 д ．．．． 20.5 －Of
P－п：Кукурудаи 10 д．．187ーラ1
Pa30м $3250-78$


1．Baprictis вposias：
Bepha $10200 \times 1.20=$ ． $12 \cdot 9.10-00$
Со．томи $15300 \times 0.10=$ ．．15：30－00
Полови $1020 \times 015=$ ．．．15：3－00

$$
\mathrm{Pa} 30 \mathrm{M} .1392: 3-00
$$

Bananc ．．．．1392：3－00
1．Вартість врожаю：
3epıa－ $9000 \times 0.80=\ldots 7200-00$
Co． 10 ми $12000 \times 015=\ldots 1500-0^{\circ}$
חo．101311 $1000 \times 0.25=\ldots 250-00$
$800-60$
$2: 50-60$

$$
\text { Pasom. } \quad 9250-00
$$

Балавс
9250－00

1＇аху иок ч． 9 конюдпии．
1．Робота тракторів $-15 \times 12.0=180-00$
2．$\quad$ коней－－ $402 \times 1.20=$
18．2－10
3．Сезонних робіт． $201 \times 1.00=$
$\because 01$－ 50
4．Hapaxyb．содетр． $10 \%$ 11а аарпл．
$20-10$
5．Поденпі рибітн：
Весна чол． $70 \times 0.50=$ ．．． $5,0-00$

Осінь $\left\{\begin{array}{l}\text { по．т．} 105 \times 0.80 \ldots 81-(0)\end{array}\right.$
Осінь $\left\{\begin{aligned} \text { жін．} 275 \times 0.80= & \text { ．．} 220-(1)\end{aligned}\right.$
6．Hapaxyban．соцстрах． $10^{\prime \prime} \cap \mathrm{Ha}$ зарплатвк

$$
(i \underline{2}-(0 ; 0
$$

7．Насівил на посів
$180-00$
S Bмашув．Машин
$5-50$
9．Частнна зага．тьи．видатк．ріль－
ництга
785－00
10．Зага．1ьн．впдатк．по господаретву
$728-00$
Pa30м．．．350－60
Сальдо крсдит ．．．68：9－－10

Ba．tauc．．．．．． 10100 － 010

Рахунокч． 10 кощмового бурлку 10 ג⿻上丨．

1．Робота тракторів $-10 \times 12.0=120-00$
2．Робота коней $-91 \times 1.20=\quad 109-20$
3．Сеаонинх poбitir． $45 \times 100=$ ．4． 00
4．Hapaxyв．соцстраху 10 （о 1 а зар－ п．татню
$1-50$
5．Поден．робітн．：
Весва $\left\{\begin{array}{lrr}\text { чо．т．} 9,5 \times 0.80= & 7-60 \\ \text { жін．} 330 \times 0.60= & 10 心-00\end{array}\right.$
Літо：жі园 $150 \times 0.80=\quad 1 \cong 0 \mathrm{CO}$
Осінь $\begin{cases}\text { чол．} 14 \times 0.80= & . \\ \text {－} & 11-20\end{cases}$
Нарахуваннл соцстраху $1 G^{\prime \prime}{ }_{\prime}$ на аарплатню
（3）－ 60
7．Насіння на посів （50－00）
8．Вартість парового оброблення та угноєннл

187－58
9．Частина вага．тьи．видатнів на рільництво
$80-00$
10．Загальн．вид．но господарству 285 － 0 п


1．Вартість врожаю：

$$
\begin{aligned}
& \text { Cisa } 12000 \times 0.30= \\
& \text { 3;00-00 } \\
& \text { Bepıa } 750 \times 800= \\
& \text { 6000-00 } \\
& \text { (.о.ломи } 5000 \times 0.10=\text {. . } 300-00 \\
& \text { Нолови } 1000 \times 0.30=\text {. . 300-00 }
\end{aligned}
$$

$$
\mathrm{Pa} 30 \mathrm{M} . \quad \text {. } 10-100-\mathrm{CO}
$$

Бanalic ．．．．10400－00

1．Baptictı врожано：
Коріинл $15000 \times 0.15=$ ．． $1800-00$ Гички $3000 \times 0.04=$ ．． $120-00$
 5 Д心と。
1．Робота тэaitopiz： $5 \times 12.0=-\quad 60 \cdots 00$
‥ Pogota ioneii $12 \times 1.20=$ ．． $50-10$
3．Cesonhux poGitif． $21 \div 1.0=$ ． $21-00$
4．Hapaxyb．conctpaxy $10 \%$ на anp 11．14TH10
5．Подеш．јобітн．：
Becua $\left\{\begin{array}{lrr}\text { чо．л．} 4 \times 080= & . & 3-20 \\ \text { нin．} 190 \times 0.60= & . & 114-00\end{array}\right.$
．IIto riн． $7 \overline{5} \times 0.80=$ ．． $60-00$

6．Hapaxyb．соцетраху $10 \%$ на зар－ нлатны

31－：36
7．Haciиия на посів ．．．．．．． $10-00$
8．Вартість паров．оброи́лсннл та угноєпня

93－75
9．Частниа загальн．вид．рільнац．40－00
10．Зага．тьи．вид．по госдод．．．．130－00

| Paзом ．．． | $791-21$ |
| ---: | ---: | ---: |
| Сальдо кредит ．．．． | $148-79$ |

Валанс．．．．．．．910－00

Рахунокч． 12 внсадок кормов． буряку—10д．
1．Робота тракторів $11 \times 12.0=131-00$
2．Робота поней $110 \times 1.20=$ ．． $132-00$
3．Сезон．робітн． $55 \times 1.00=$ ．． $55-00$
4．Hapaxyb．соцстраху $10 \%$ на зар． платию ．．．．．．．．．． $5-50$
5．Годепних робітнпків：
Becua $\left\{\begin{array}{lrr}\text { чол，} 6 \times 0.80=. . & 4-80 \\ \text { лііп．} 300 \times 0.60=. & 180-00\end{array}\right.$
Літо $\{$ чол． $15,5 \times 1.0=$ ．． $45-50$
Осішь $\left\{\begin{array}{l}\text { чол．} 21 \times 0.80=\text { ．．．} 16-80\end{array}\right.$
Осіль $\left\{\begin{array}{l}\text { жin．} 30 \times 0.80=. . .21-00\end{array}\right.$
6．Inpaxyв．соцстраху $10 \%$ на зар－ 11латів

51－90
7．Супер巾ос吕ату $90 \times 0,90=$ ．． $81-00$
8．Висадок иа шосадку ．．．．450－00
9 Вартість паров．оброблення та угновння

187－5S
10．Частина загальн．впд．ріль－ ніцтва ．．．．．．．．．．．． $80-00$
11．Загальн．внд．по уосподарет．．241－00
Разом ．．． $1937-09$
Сальдо кредит ．．．． $962-91$
Валанс．．．．．．2900－00

1．Bapticte врожапо：
Vopiuнs $6000 \times 0.15=\ldots 900-00$
l＇ички $1000 \times 0.01 \sim \ldots . .10-00$

Ba．tanc 910－00

Вартість врожак：
Зериа： $700 \times 4=$ ．．．． $2800-00$

Дevem．

Рпхупок ч． 13 впсадкінкормовоі морにвн—
1．Робота тракторір $5,5 \times 12.0=66-$ C（
2．Ройота koheñ $55 \times 1.20=$ ．．． $60-00$
3．Сезонинх робіт． $28 \times 1.6=$ ．． $28-00$
j．Hapaxyb．соцстраху $10^{\circ} \%$ на зар－
платню ．．．．．．．．．．．2－～～
5．Подениі робітпики：


Осінь $\left\{\begin{array}{l}\text { че．п．} 11,5 \times 0.80=\ldots\end{array}\right) \quad . \quad 20$
－Hap $18 \times 0.00$
6．Hapaxуванвл соцстраху ．．．20－10
7．Супер中nc中aty $-45 \times 0.90=. \quad . \quad 40-50$

9．Вартість парового оброблсиня 93－75
10．＇Іастина загальн．вид．рільниц． $10-00$
11．Зага．тьн．видат．по господ．．．122—00

| Paзoм．．946－15 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Сальдп кредит | －． | $7(13)-85$ |
| Валанс．． | － | 16：0－00 |

Рахунокч． 14 к！кулудзн－ 10 д
1．Робота тракторів $-10 \times 12.00=120-$（
2．Робота коней $-81 \times 1.20=$ ．． $97-20$
3．Сезонних робітв． $42 \times 1.00$ ． $42-00$
4．Нарахувания соцстраху $10^{\circ} \%$ на зарплатпи
$4-60$
5．Поденні робітн．：
Весна $\begin{cases}\text { чо．т．} \\ \text { лін．} & 2 \times 0.80=. \\ \text { ．．．} & 1-60\end{cases}$
．Тіто ${ }^{\text {（ чо．т．} 35.5 \times 1.0=}=$ ． $35-50$
（ лін． $140 \times 0.80=\ldots \quad 112-0$
Осіиь $\left\{\begin{array}{l}\text { тол．} 19 \times 0.80=\therefore \quad . \quad 15-20 \\ \text { ．．．}\end{array}\right.$
6．Hapaxym．соцстраху $10 \%$ ва aap－
плату ．
$2 \cdot 2-00$
－••••••••••• 3Sー7S
7．Насіння на посів ．．．．．16－00
8．Вартість парового обробления 187－51
9．＇Тастина зага．тьп．вид．рільниц． $80-00$
10．Bara．ibних вид．по rocio：lapetby 122－00

Baprictl bpo；ialo：
Sepha $200 \times 8.0=\ldots . \quad 1000-00$
Соломи $1000 \times 0.15=$ ．． $80-00$

Pa з ом．．．1650－00

Бa．tanc ．．．． 10 （50 -00

Baprictь виожаю：
Зерна $1500 \times 0.80=$ ．．． $1200-00$
Соломи $2.100 \times 0.0 ј=$ ．．． $120-00$

Pasom．．． $1320-00$

Балаис ．．．． 132000

Рахуиокч． 15 каутоплi 12 дея。
1．Poбota тן：にторib： $13 \times 1200-1$ 15f－cn
2．Pogora коней $12.4 \times 1.20=$ ． $148-(\mathbb{1})$
3．Сезон．робіти． $62 \times 1.00=$ ． 62 －（ $)$
4．Нapaxyван．（оцстраху ．．．．．（j－丷天）
5．Подениі робітники


Осінь $\left\{\begin{array}{l}\text { чол．} 21 \times 0.80=. . \\ 1(j-*)\end{array}\right.$
6．Hapaxуваинл соцстраху．．．．$\quad$ ． 1 — 31
7．Hacinus на nocib ．．．．．240－60
8．Вартість дарового обробл．та
угноt：ння ．．．．．．．．．
29：ー（K；
9．Частнна загальн．внд．на рільв


Pazuм．．．170s－29
C：алдо кредіт ．．．211－－7

Рахуиоにч．16вико－вівслної

1．Робота кошehi $35.5 \times 1.20=$ ． $12-60$
2．Сезон．робітн． $18 \times 1.00=. \quad 18-$ иі）
3．Hapaxy в．соцстраху ．．．．．． 1 － $\boldsymbol{\Sigma}^{\prime}$
．Лодениі робітннки：


5．Ilapaxyвання соцстраху ．．．．1－． 11
6．Насіння na nociß ．．．．．．17－20
7．Частииа заматьн．вид．на рільп．16－0и
S．Загальн．вид．но госоодар．． $2(6$－й

| एазом ．．． | $1: 35-00$ |
| ---: | ---: | ---: |
| Cальдо кредит ．．．． | $23-00$ |

Балаис．．．．160－00

Рахунок ч． 17 лчменю．
1．PoGota noneil $22.5 \times 1.20=$ ． $27-00$
2．Сезониі робітн． $12 \times 1.00=$ ． $12-(0)$
3．Hapaxyb．coцctpaxy．．．．． 1 －－${ }^{\prime} 1$
4．Годен．робітиики：
чол． $5 \times 1.00=$ ．．．． $5-00$
жін． $1 \times 0.80=$ ．．．． 3 － 00
j．Hapaxyваннл соцстраху ．．．． $0-82$

7．Частина загальи．вид．иа рітьн． $16-00$
8．Загальн．видатків по госнод．．2（i－（0）


Вартість врожан：
Kapronтi $9600 \times 0.20=$ ．． $1020-00$

Вартість вронаю：
Зеленої naшi 16
Зerenoï nawi $1600 \times 10.10=100$
Ба．таис ．． 1920 －0，（\％）
Pazom ． $1920-00$

Рахунокч． 18 тниерии－ 2 д．
1．Робота коней $18,5 \times 1.20=$ ． $22-20$
2．Робота ссзon．рои́． $9 \times 1.0=$ ． $9-(10$
3．Нэрахувания соистраху ．．．．－ 10
4．Подепиі poбiтинки：
Весна－чо．1．ј $\times 0.80=$ ．．． $4-00$
Літо－－чол． $8 \times 10=$ ．． $8-00$
Осінь－жін． $3 \times 0.80=$ ．．． $2-40$
5．Нарахувания соцстраху ．．．． $1-41$
6．Hacinıя на nocis ．．．．．．．30－00
7．Частпна загатьн．внд．на рільи．16－00
8．Загальпих видатк．по господ．．26－00

| Разом． | $119-9-1$ |
| ---: | ---: | ---: |
| Сальдокредит ．．．． | $120-06$ |
| Балапс ．．．．．． | $2-10-00$ |

Рахунок ч． 19 велнкоїрогатоп худоби．
1．Корма та підстітка ．．．．10808－65
2．Утримания птатя．робіт．і служб．
з парахув．соцстраху：
a） $75 \%$ утримания 奴івил－зо－ отөхнина 3 нарах．соцстраху

750－．00
б）Робітипків па скотн．дворі 1650－00
в）Доярок 6 дуи
158－1－00
г）Пастмхів 2
132－（10
3．Робота пари понеі $300 \times 1.00=300-\mathrm{CiO}$
4．Ремоит та амотизація будівель：
a）Хлів дтя худобп ．．．．．600－00
в）Половник ．．．．．． $125-00$
г）Льодопвя
9－C0
3）Гноярия
80－00
5．Pemoht та амортнzal мертвого реманевту
$347-50$
6．Робота трактора：перемел．зсриа， різка січки，дроиленил лакухи $12 \times 12.0=$

$$
141-00
$$

7．Страхування булівель ．．．．．200－00
8．Страхування худоби ．．．．． 100100
9．गіにувания ．．．．．．．．．75－00
10．Зага．тьних видаткiз но геспо－ дарству ．．．．．．．． $2701-20$


Baptictı вродаю：
Benchot nami $2.100 \times 0.10=210-00$

Pa30M．．． $210-00$

Валапс
$210-00$

Щирıчна продукцілвелиにӧ̆ рогатої xyдои́и：
1．Молоко ціле－6590 $\times 1.60=.1054 \cdot 00$
2． $\mathrm{Macл0}-190 \times 30,00=$ ．．．． $5700-00$
3．ЗGиране monolo тa macsamka $4000 \times 0.15=$ ．．．． $600-00$

5．Тепичок та бичків пламінинх
6 －тиміс．віку $16 \times 30.0=. \quad 480-00$
6．Телычок та бичків плсміниим віком 1 рік $5 \times 50.0=. \quad 250-60$
7． 10 н＇г．старих корів та 1 бу－ гай，ццо виход．за ремовтом $11 \times 80=$

880－00
S．Гиою $68000 \times 0.15=$ ．．．． $870-00$
9．Паруванна бугаїв з туж．ко－ ронами $60 \times 1.00-$

90－00

Pasum．．． $1974-00$

Балаис ．．．．1974－00

Рахувокч． 20 свииеп．
1．Ііпрма та підстілка ．．．．．．3901－25
2．Јтримания шит атного персоналу
з нарахув．соцстраху：
a） $250 /$ утрим．中ахівця－z00т．． $306-00$
в）робітииь 4. ．．．．．．． $1056-00$
1）пастуха
66－00
3．Ройота копеп $60 \times 1.0=$ ．．． $60-00$
4．Рибота тракторів но nepeseл． зерна $7 \times 12.0=$

81－00
5．Ремонт та амортнаація хліва для eвидеह

105－00
『емонт та аморт．гнолрпі ．． $15-00$
6．Ремонт та амортиз．мертвого реманенту ．．．．．．．．．66－50
7．Сграхування будівель ．．．．．35－00
8．Тікуванпл свиней ．．．．．．50－－6
9 Вагальннх видатіів no rocпo－ дарству ．．．．．．．．．488－00

Разом．．6232－75
Сальдо кредыт ．．．514－75
Балавс．．．．．．．6747－50

Рахупок ч． 21 прибутків．
Прибуток господарстда ．．．．．20353－35


Баланс．．．．．．．．20353－35

IIL орічиа продукцiss сви－ наретва．
1．Поросят племінидх $2-x$ мiсядп．
віку no 40 中．кивої вагы
$300 \times 15=. \quad . \quad . \dot{18}=$
2． $4500-000$
2．Свиный годованих $11 \times 180=1980-00$
3．Паруваиил кнурів 3 тужнмп
свннцми $200 \times 1.0=$ ．． $200-00$
4．Г нооо $4500 \times 0.015=$ ．．． $67-50$


Сатьдо кредит рахунків：

| 1．Робочих конеп1 ．．．．．．．384－60 |
| :---: |
| 2．Polora тракторів ．．．．．189－00 |
| 3．Реалізації продуктів ．．．105－00 |
| 4．Оэмм．пиениці ．．．．．．．j̃St3－11 |
| 5．Bibea ．．．．．．．．．．．3600－0t |
| 6．liohюmипп ．．．．．．．．．6829－4 40 |
| 7．Кормового буряizy ．．．．305－32 |
| と．Ћормової морквн ．．．．．．1－18－79 |
| 9．Внеадків бурнвів ．．．．．．962－91 |
| 10．Висадків моркви ．．．．．．703－85 |
| 11．Кукурудан ．．．．．．．22t－06 |
| 12．Картоплі ．．．．．．．．．．211－78 |
| 13．Лчменю ．．．．．．．．53－03 |
| 14．Мiпйкп ．．．．．．．．．．23－С0 |
| 15．Люцерни ．．．．．．．．．．120－06 |
| 16．Ветикої рогатої худоби ．．13．1－65 |
| 17．Cbнней ．．．．．．．． 51.1575 |
| Pazom．．．20353－35 |
| Баланс ．．．．20353－35 |

Прибуток господарства складаєтеся з $\% \%$ ва основвпй та обо－ ротний капітал та з чистого прпбутку．Основний капіталл господарства дорівнюєтı ся 117.220 карб．，оборотнпї－ 30.000 карб．，цц разом складає суму 147.220 карб．， $5 \%$ па капітал дає суму 7361 карб．，пистиї при－ буток складае суму 12992 карб． 35 кол．
Аналіза видатнів Аналіза видатків ча рільиддтво та виявленыя собівар－ господарства．тости пуді головного продукта бсз ураховуванвл по－ бічншх продуктів покизана в таблиді на ст． 256.
Вндаткина рільництво

| Назпа кулытур |  |  |  |  |  |  |  | IIa 1 деслтпиу |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 吉 } \\ & \stackrel{3}{3} \\ & \text { E } \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 倠 |  |  |  |
| Ознма тыпииця | 102 | $50.51-89$ | 816-00 | 1612-00 | 249-00 | 8079-89 | 30,0 | $55-41$ | S-00 | 15-80 | 23-80 | 79-21 | 100 nr . | 69,63 |
| Onec | 100 | 3783-96 | 800-00 | 1066-00 | 1566-00 | 5640-96 | 38,0 | 37-84 | $8-00$ | 0-6 | 18-66 | $56-90$ | 90 | 48.86 |
| Копюшнна | 100 | 20:7-60 | 785-( 10 | 728-00 | 1513-00 | $3.570-60$ | 12.37 | 20-58 | 7-85 | 7-28 | $15-13$ | 35-71 | сіно насінил | $\begin{gathered} 15.3 \\ 1.30 \end{gathered}$ |
| Корм. бурлк | 10 | 1218-68 | $80-00$ | 280-00 | 366. 00 | 1614-64 | 22.66 | 124-87 | S-00 | 2s-60 | 90-60 | 161-47 | 1500 n. | 10,9 |
| Кормона мортва | 5 | 621-21 | 40-60 | 130-00 | 170-00 | 791-21 | 21.4 | 121-24 | 8-0 | - 0 | 31-00 | 158-24 | 1200 n | 12.6 |
| Висадки бу | 10 | 1613-08 | S0-00 | 2. $41-00$ | 32.1-C0 | 1937-08 | 10.72 | $\|16\|-31$ | 8-0 |  | 32-40 | $193 \quad 71$ | 70 | 2.67 |
| Васадки моркви | 5 | 78t-15 | $10-0$ | 122-C0 | 162-00 | 9) $16-15$ | 17.1 | 150-83 | --0 | $2.1-40$ | $32-40$ | 189-23 | 40. | 4,59 |
| Кукурудза | 10 | 893-94, | 80-00 | 122-00 | 202-00 | 1095- 91 | 1843 | S9-39 | 8.00 | $-20$ | 0 2ü | 109-50 | 150. | 6ti, 4 |
| Картоп.зя | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1326-22 | 96-011 | 280-00 | 38:-00 | 1708-22 | 2.236 | 110-5 ${ }^{2}$ | S-10 | $23 \cdot 83$ | 1-83 | 142-35 | 800. | 17.8 |
| Впко-візсян. мішан- ка на зелену иану | 2 | $95-\mathrm{CO}$ | 16 CO | $\because 6-6)$ | 12-60 | 137-00 | 30,7 | $17-50$ | $8-00$ | 1:3-00 | 21-00 | fis - 510 | (i) 0 | 8,8 |
| Ячміни . . | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61-97 | 16-00 | $26-00$ | 12-60 | 103-97 | 40.4 | $30 \quad 98$ | 8-001 | 13-00 | 21-00 | $51-98$ | 70. | 56,2r |
| - $10 ц$ ерна на эелену нашу . . . . . . | 2 | 77-911 | 16-00 | $20-00$ | 12-00 | 119-94 | 30,0 | 38-97 | 8-10 | $13-01$ | 21-00 | 59-97 | 1200 | 6,0 |
| Hap чистнй . . | 50. | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | -- |  |
| Pagom | 410 | 182:5-61 | $2 \mathrm{~S}(6)-\mathrm{CO}$ | 167.4-00 | 7539-10 | 751-61 | 29 | +4-42 | 6-99 | $11-10$ | 18-39 | $62-81$ | - | - |

Видатку на скотарство.

|  | Beanoceредпі | :3ura.тьиi на rociloд. | Bcix buдатків | $\begin{gathered} \text { n/и загальл. } \\ \text { нндат. } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Br.चнia poгата xyдоба Cenni | 16905-15 | 2704--20 | 19609-35 | 13,8 |
|  | 5\%01-00 | 185-00 | (908)-00 | 8,0 |
| Pa30M | 2250615 | 3102-20 | -3.569 - 35 | 12.6 |
|  | 107-1-79 | 10731-20 | $51452-90$ | 20.75 |


#### Abstract

 щюпорціонально до площі, по занлта пожпою культуроп; загальші нидатки на все господарство розносились пропорціонально до витрат на кол:пу галузь та на колиу кутьтуру, з дменшения цих витрат дая велнкої рогатої худоби вдвоє та для свиней втрое.


Аналіза прнбут- Аналіза прпбутьів від рільнпцтва з вшявлениям відиюсної ків госп. величпни чистого прибутку до всіх витрат по кожиій кソіьтурі та прибутковости 1 десят. кожной культури показана в табыпці на ст. 258.
Організаційнієк- 3 наведеншх обрахунків можна бачити, ццо прогресивсновки на під- шпми культурамв по прибутковості длл господарства є ставі аналізи. озвма пнениця, конюшпиа, насіннева культура буряків та морквц. Мешш прнбуткові кормовшї буряк, кормова морква, картопия та пукурудъа, але культура їд впкликається кормовємп потребами господарства і в маӥбутвьому розмір площі під них повшнен обмежуватпсь кормовимн потребами господарства.

При дальнішії інтенси()юації рільннцтва. лка буде можтива липе з підиссенням радотости грунтів та приведенням іх до культурного стану, а такољ при можлнвості широкого вживання штучних угноєнь, можливо буде від поліпиеної зернової спстеми рільництва переӥти со плодоперемінпої через запровадження змін до прийнятої в господарстві сівозміни в напрямку заведення другого просапного клину після другої озпмпнп та ліквідації чвстого нару, якпї можпа буде занятц бобовпмп на зерно. Гвій має вносптпсь з осещи під першпй просапниї клин, якиї буде займатись коренеплодовшуи культурами кормовпмп, рнвковшми та матковемाт. Другпй просапний клнн має займатнсь вицлючшо васінневпмп культурами. На коношпновпї пар ои́ов'язково треба вноситн томасшлак: під насінневі просапні пультури допільно оуде підсшати суперфосфат. При такій зміні сівозміни розподіл плонці за культурами можна запроєктувати такпї:

1-е поле: ILap занятшй горохом.
2-е " Озпма пшенпця.
3-е " Гросапні кормові, ринкові та маткові культури (15 дес. кормового буряка, з яких 5 дес. маткового: 10 дес. кормової моркви, з яких 3 дес. маткової; 10 дес. каотоплі, та решта 17 дес. під промнслові городиі культури).

4-е пиле: Uвес з підсівом ковюшпии чп еспарцсту.
б-е " Трава на сіпо та на насіння.
6-е " Конюшшновий пар з внесенням томасшлаку.
3nпиеки- 17.

|  | $\begin{aligned} & \text { 菏 } \\ & \text { E } \\ & \text { © } \end{aligned}$ | На, вслолокцу |  |  | Ila 1 תосятиау |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Валовии <br> прибуток | ўсіх видатків | Yистпil nр̄解y | Baioвии прнбуток | Ycix вилаткі́в | 'Inctafit араюбутй: | $\left\|\begin{array}{c} \text { पистий при } \\ \text { буток до } \\ \text { усіх внддат. } \\ \text { в } \% \end{array}\right\|$ |
| Оимма ппைแแ! | 102 | 13923-00 | 8079-80 | 5843-11 | 136-50 | 79-21 | 57-29 | 72,3 |
| Obec | 100 | $0250-00$ | 5649-96 | 3600-01 | $92-50$ | 56-50 | 36-00 | 63,71 |
| lomomииа | 100 | 10100--00 | 357060 | 6820-40 | 101-00 | 35-71 | 68-29 | 101.2 |
| lіормовпі̄ оурлле. | 10 | - 1920-00 | 161.468 | 305-32 | 192-00 | - $161-47$ | $30-53$ | 18,9 |
| Iкормова морква. | 5 | 910-00 | 701-21 | 148-79 | 188-00 | 158-2.1 | $29-76$ | 18,8 |
| Висадки бурлків | 10 | 2900-00 | 1937-08 | 962-92 | 29000 | 193-71 | 96-29 | 40.7 |
| , мориви | 5 | 1650-00 | $946 \quad 15$ | 703-85 | 330-60 | 189-23 | 140-77 | 78,33 |
| Кукурудза | 10 | 1350-00 | 1005 - 94 | 22.1-06 | 132-c0 | 10959 | 22-11 | 20.4 |
| Картопля . . | 12 | 1020-00 | 1708-22 | 211-78 | 160-00 | $112-35$ | $17-65$ | 12,3 |
| Вико-вірслиа нішапка иа аелену пашу | 2 | 160-90 | 137-00 | $23-00$ | . $80-60$ | 68-50 | 11-50 | 16,5 |
| Ятмінь | 2 | 157-00 | 103-97 | 53-03 | 78-50 | $51-98$ | $26-52$ | 51,0 |
| Пйцирпа пи аслепу пашу | 2 | $2 \cdot 10-00$ | 119-9t | 120-06 | 120-00 | 59-97 | 60-03 | 100.0 |
| пар тистий . . . . . . | 50 | - |  | - | - | - | - | - |
| Pasom | 410 | H780-00 | 25754-04 | 19025-36 | 109-21 | $62-81$ | 40-40 | 73,87 |

7-е " Ознма пшшеницл.
8-е " Просапні насіннезі культури (20 дес. кормового буряку, 1 д дес. кормової моркви, 10 дес. кукурудзи та 5 дес. насінневих городніх культур).

Тоді з піднесенням врожайностп мокна чекатп доведення чистого прибутку від рільпицтва, виходя'њ з тистого прпбутку на 1 десят. та на всюо площу кокного клина, виведеного в організаційному плапі, приблнзно до такнх розмірів:

| 1-0 | поле: | Пар занятиї горохом . | $35-00$ | 1750-00 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2-е та 3-е | " | ()зима пшениця. | 60-00 | 6020-00 |
| 3-e | " | Просапні: кормові, ринкові та маткові культури | 40-00 | 2000-00 |
| 4-e | " | Obec . | $35-00$ | 1750-00 |
| 5-е та 6-е | " | Коиюшниа . . . | 70-00 | 7000-00 |
| S-e | " | Насінневі просапні культури | 120-00 | 6000-00 |

Таким чином при дальпішій інтенсифікації рільництва чистий прпбуток господарства має зростп ще прпблизно на го00 парб.

Зміпа сівозміни не викличе майже віяких зміи в організації пнших частпн господарства, лк їх накреслено в організаціінному плані. Повне занроваджения такої змінн можливе буде лише років приблизно через 10, колџ всі поля господарства обернуться принаймні раз через запроваджену в господарстві сівозміну, будуть угноєні та ввччщені від бур'янів; часткові змінн в розподілі нлощі за культурамп в просапному клині можливі звпчайво й багато раніш і будуть залежатп від конкретннх умов госнодарювання, так само останній яроввії клни може піти не тільки під овес, а іи під шнші ярові культури. Продуктпвне скотаретво в господарстві за оргавізаційнни планом мало прибуткове, але колџ взяти на увагу значні сумп загальних видатків, що віднссені на рахунок ветпкої рогатої худобп та свнвей, лкі прп відсутності дих галузів в господарстві не могли б бути на багато скорочені, то всөж такп ці галузі в господарстві потрібно визнати за прибуткові. Прпбутковість велиної рогатої худоби буде поступово збілышуватпсь в міру поліпиення шшляхом добору череди молочних корів, за рахунок підвпщення молочної продуктивностп корів та підвицення вартости племінного матеріялу, що має впховуватись в господарстві для збуту: підвищення молочної продуктпвности до 150 пуд. на корову, збільшить чистиї прпбуток від великої рогатої худобп на 40 ко карб. Але вага скотарства в організаціі господарства впміряється не лише самостійним екоиомічним значіннлм дієї галузв; ие менш важллве допомічне аначіння скотарства в організадії рільництна; цих дві галузі господарства знаходяться в тісній економічноорганіваційній залсжності: скотарство дає гній для рільництва та дає можлпвість реалізувати запаси грубих кормів, що одержані від рільиицтва.

РАльництво, молочне господарство та свинарство є основні галузі сільського господарства району, отже ін з погляду агрикультурного впливу господарства на селяяське господарство раїону, ці галузі в господарстві повинві бутп поставлені на належну височівь.

## Аналіза організації основного капіталу господарства.

Основний капітал господарства за організаційним плаяом розподіляєтьсл між окремими галузями в такиї спосіб:

|  | Рітьнщцто |  |  | Besmia porata ху.доба |  |  | C m 111 i |  |  | Заганыне обслугов господар. |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\pi$ $\vdots$ 0 |  |  | $$ |  |  | $\begin{aligned} & \underset{\sim}{x} \\ & \underset{0}{2} \end{aligned}$ |  |  | $\stackrel{\tilde{x}}{\underset{\sim}{2}}$ | $\begin{aligned} & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \end{aligned}$ |  |  |  |
| Будівлі . . | 19400 | 49.8 | 16.55 | 28300 | 67,7 | 24.10 | 3500 | 40,8 | 3.0 | 23720 | 85.0 | 20.2 | 突 | 63.88 |
| Meptboro реманенту | 16535 | 42.4 | 14.10 | 3575 | 8.5 | 3.04 | 280 | 3,20 | 0.24 | 3760 | 13.4 | 3,20 | $\frac{3}{8}$ | 20,58 |
| Живวго реманенту | 3000 | 7,8 | 2,56 | 9900 | 23,8 | 8.18 | 4800 | 56,0 | 4.10 | 450 | 1.6 | 0.4 | \% | 15,54 |
| Pasom | 38935 | 100,0 | 33.21 | 41775 | 100.0 | 35,62 | 8580 | 100,0 | 7,34 | 7930 | 100.0 | 23.83 | 会 | 100.0 |

В рільнпитві на 1 десят. земельної площі прнпадає капіталу:


Разом в основн. капіталі . 94 карб. 91 копн.
у всьому господарстві на 1 десят. придатної земельної площі припадає капіталу:


Разом всього основного капіталу . 276 карб. 61 коп

## Шляхи відбудови основного капіталу господарства.

Темп відбудови основного капіталу господарства повшнон залежату від росту прибутковости госнодарства. Як бачимо з організаційного плашу, головну частину прибутку господарства має давати рільництво, через те в першу чергу потрібно звернуты увагу на організацію рільництва та череди великої рогатої худоби, як допомічної до рільництва галузи. Організацію свинарства потрібно відсупути надалі., оскількш ця галузь менше звязана з організацією шншнх галузів господарства, а таколі не має велнкого значіния в прибу'тковос'гі rосподарства. Голоину частину основного капіталу господарства складають будівиі, за організаційним планом 74920 карбованців, що складає $63,88 \%$ від всього основного капіталу господарства. Тепер господарство має

капіталу в будівлях на 13950 карб., недостача внлв:яяеться в сумі 60:170 нари́.

У наїблилчому часі господарству потрібно перевестп таке будівництво: 1) збудувати комору для зерна, 2) збудувати повітку для знарядця, 3) перебудувати плуню на хлів для великої рогатої худобп з тнм, ниб зацаз прнстуиити до пошпрення череди велпкої рогатої худоби, а будування хліва для великої рогатої худоби, яке впмагає, вслиюих коштів, можна буце відкласти падалі; термін будування рошти будівени мусить бути встановлениї на підставі розміру чистого прибутку госнодарства, за рахунок лкого тільки й мовна буде перево,фити відбуцову основного капіталу господарства.
$З$ мертвого та жквого реманепту в найближчі роки потрібно буде цімком забезпечити господаретво робочою худобою, продуктивною веimкоп рогатою худобощ, мертвим реманентом цля рілыництва та велнкої рогатої худобп. Надбания рептп мертвого та жнвого реманенту, передбачене в організаційиому плані, потрібпо оуде відсунути надалі. Розміј контів, но мають бути вкладені в осиовниї канітал госпо-


| Категорії основного капіта.уу, що їх треба в першу чергу шабути גля госнодарства |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Pi.tiництва | Ckotap- <br> ctBa | : Зaranaн" occitrons. rocuraz. | Разом |
| Будinsi: |  |  |  |  |
| 1. Збудуватı нову комору дiss зерна | 7500 | - | - | Tir0 |
| 2. 'Також повітку для знаряддя | 2500 | - | - | 2 E |
| :3. Перестаткувати клуни на хтів дла реликої рогатої худоби | - | 250 | - | 2500 |
| 4. Перестаткуиати старий життовиіі бутинок на гнартирі для эавідувача госнодаретва, номічника та кинтори | - | - | 10120 | 1020 |
| I'a30M | $1(1000$ | 950 | 1020 | 135:0 |
| Meptbinibpemanent. |  |  |  |  |
|  | (6) | - | - | 60 |
| - - -хломіши плугів . . . . . . . 3 | 350 | - | - | 150 |
| 3. -искових бopin . . . . . . . 1 | 125 | - | - | 125 |
| 4. Һу.тьтпв. 7 милапи. . . . . 3 | 11.5 | - | - | 10.5 |
| 5. Bupia ...Timi< 3-хланкон. . . . . 7 | 110 | - | - | 140 |
| (i. Борін посівних . . . . . 3 | 75 | - | - | 75 |
| 7. Cıbitiok рляков. xilú. . . . . . . ² | $5(\mathrm{~N})$ | - | - | $5(6)$ |
|  | ! 000 | - | -- | 1000 |
| 9. Сіпокосарок . . . . . . . . 3 | 151 | - | - | 4 SO |
| 1). Молотарик для nykypyden . . . 1 | 2.:0 | - | - | 200 |
| 11. 'Tepor конюmиноя: . . . . 1 | 350 | - | - | 350 |
| 1. L'page.tь кimmix . . . . . . . . ${ }^{\text {a }}$ | 1610 | -- | - | 160 |
| 13. Привіл кінний . . . . . . 1 | 350 | - | - | 350 |
| 11. Розпани. кінних . . . . . 3 | (10) | - | - | 90 |
|  | 50 | - | - | 30 |
| 16. Маинн Гейда дیя прит navit. 1 | 75 | - | - | 75 |
| 17. Bозів парокіниих . . . . . . | $3 \div 0$ | - | -- | 320 |
| 18. Cancй звичайих . . . . . . - | 311 | - | - | 30 |
| 19. Ifoupatok до трактор . . . - | 60 | -- | - | 600 |
|  | 150 | - | - | 150 |
| $\because 1$. Timиходропитiza . . . . 1 | - | 75 | - | 75 |
| $\cdots 3$. Kiopenepiska . . . . . . 1 | -- | \% | - | 75 |
| -3. ЗСриониощиткі . . . . . 1 | - | 00 | - | 50 |
| 2. Bintahos . . . . . . . . 31 | - | 3in | - | 314 |
|  | - | 2 m | -- | 200 |
| 26. Вага даяя Јвadi, xy, | $\cdots$ | $2(x)$ | - 1 | $\because(x)$ |


| Категорії основного капіталу, що іх треба виериу чергу набути дтя госиодаретва | Длл яких галузів госнодаретва |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Pi.1bництна | Скотар ства | ! Зaraimbe oúc.tyrob. госиод. | Pazom |
| 27. Cenapatopib . . . . . . . . . . 2 | - | 50 | -. | 500 |
| 28. Maciopo6or . . . . . . . . 1 n |  | 100 | - | 100 |
| 29. Маелообробиик . . . . . . . . 1 . | - | 50 | - | 50 |
| 30. Холодипків . . . . . . . . 1 | - | 50 |  | 50 |
| 31. haза11 . . . . . . . . . . . 2 | - | 50 | - | 50 |
| 32. Прібн. реманепт скотаретва. | -- | 300 | - | 300 |
| 33. упрля: длл робочої худобщ. | - | 225 | -- | 225 |
| 34. Устатиув. кузиі та слисариі |  | - | 600 | 600 |
| 35. $\quad \mathrm{m}$ тесл. та стель. | - | - | 200 | 200 |
| 36. - коитори . | - | - | 150 | 150 |
| 37. $\quad$ иитери. для студ. |  | - | 300 | $3(1)$ |
| Разом | 5130 | 2175 | 1250 | stis |
| dinemfi pemancut: |  |  |  |  |
| Робочі копі . . . . . . . . . . . . S. mт. | 750 | 150 | 505 | 1100 |
| Һорови . . . . . . . . . . (i) - |  | (6000 | - | gick |
| Разом | 750 | (915) | 500 | 7.100 |
| Bcroro ochobhoro капіталу. | 15880 | 108:5 | 270 | $\underline{29375}$ |

Закругляючп цшфру коштів, що їх потрібно в найближчпй час вв:тасти в основниї капітал господарства, маємо 30000 гарб.

При сучасному стані організації господарство не має можллвостп швндко піднестн врожайність r'ручтів, а разом з тим прибутковість господарства. Попередия црактика господарювання показує, що в даний час господарство може розрахуватп ні нерссічпшї чистпї прибуток до 3000 каро́. на рік. Отже, набуватп конче потрібниї основний капітал, якнї забезпечував би нормальне господаровання, довелось бп, їдучп шляхом самовіцоудови, протагом 10 років, а це дуже повільно збільпувало $\sigma$ його прябутковість. Цей шлях вважатп за додільниї длл господаретва не можна. Господарству потрібно будө достатп кредит на цю суму і набути зазначений основииї капітал не пізвіше 1930 року, кредитуючись протягом трьох років по 10000 крб. ] перший цілевий кредит муспть бути ва велику рогату худобу, другпй і третій на рільнидтво та ша загальне обслуговування гос-ва.

Тоді господарство, починаючш в 1930 р., до кінця обернення сівозміни, той-то до 1938 року, може розрахувати згідно з оргашізапійнпм планом, довести чистий прибуток господарства до 20000 карб., збільшуючи його що-року приблизно на 2000 карб. Позпку потрібно мати довготермінову, розраховану на повернения її частками, починаюочи з 1000 гарб. в 1931 році і далі щорічно абільшупчч суму повертання познки на 500 карб., тоді осгаточпе повернення позики можна закінчити через 10 років в 1940 році. За цей час господарство буде матп чистого прибутку біля 125000 карб., і зможе покритк згадану заборгованість господарства в 30000 карб. та відсотки на борг, які за весь час, веходячп з $6 \%$ річних, будуть складати суму 15300 карб., і на решту 79700 карб. зможе набути решту основного капіталу, яка аа організаційншм пладом дорівнюється сумі до 60000 карб. приблизно. Таким чином до 1940 року господарство зможе закішчитп відбудовний період та перейде до інтенсивніших форм господарювання.

Проф．1．щоголів．

## ХРОНІКА ІНСТИТУТСЬКОГО ЖИТТЯ．

1．Приєднашнядо Інститутутрыох факультетів．
Уч чоовиї 1928／29 рік Јнстнтут почав у складі п’ятьох факуль－ тєтів．Вюконуючи ровнорядження НКО кол．Кпївський Меліоратпвно－ Землювнорядниї Політехнікум цілком влився до складу старих фа－ культетів لпституту．＇Таким чпном тепер маємо：факультет органі－ зації с．г．，лісоінженерний，землевпорядний，інженерно－меліоратпвний та культур－техніqниї．Oкрім того，при Інстатуті є вицці трьохтрн－ местрові педагогічні курсн，пцо підготовляють агронома－педагога， та робт）ак．
：3－за тіспоти прпєднані три факультети переоувають тимчасом у своїх старих приміщеннях，поки не буде почудовано новпх приміщень для всього lнституту в Голосієві．

Приғдвання новпх факультетів пройшло без помітної ломкп навчи－ тельського складу：вибуло декілька навчптелів，цо не мали повного навантаження，а їхпіми годннами довантажено птатипй педперсонал ］нститути．

З ацміністративного персоналу вибув дषректор Політехнікуму та зав．навчальної частчни，оскількп їхні функції переӥняв на себе ректор Інституту．

3 приєдниням трьох спеціяльнвх факультетів Інстптут перетво－ рпвся в великиї навчальний комбінат，що готує，таким чџном，як організаторів с．г．так і вузьквх фахівців з його галузів．

Студентів на перші курсп приӥнято－263 душі．Розподіл їх по－ дано в наведених нижче табпидях．

Відомості про прийом до Київського С．－Г．Iиституту 102S／29 навч．року．

| Назва факульт． |  | C т ${ }^{\text {a }}$ |  |  |  | Шартillnictı． |  |  | Нац．прин． |  |  |  | ｜ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | $\begin{aligned} & \text { ت} \\ & \text { 딩 } \end{aligned}$ | 苞 | $\begin{aligned} & \dot{\bar{H}} \\ & \stackrel{y}{0} \\ & \text { n } \end{aligned}$ |  | 氠 | $\begin{aligned} & \text { 弚 } \\ & \text { 总 } \end{aligned}$ | $\stackrel{\vdots}{\leftrightarrows}$ | $\begin{array}{r} \circ \\ \stackrel{\circ}{\circ} \\ \hline \end{array}$ | $\stackrel{\vdots}{\ddot{-}}$ | 当 |  |  |  |
| Орган．с．г． | 92 | 22 | 65 | 5 | － | 37 | 23 | 32 | 90 |  |  |  | 12 | 38 | 77 |
| Лісоінженор． | 45 | 14 | 28 | 3 | － | 11 | 17 | 17 | 10 | 1 |  |  |  | 23 | 35 |
| Меліоративи． | 42 | 11 | 25 | 5 | 1 | 3 | 8 | 31 | 30 |  | 5 | 4 |  | 220 | 27 |
| Землевлорлди．． | 54 | 20 | 25 | 9 | － | 1 | 14 | 39 | t＋ | 3 | 4 | 3 | 12 | 20 | $2 \cdot 1$ |
| Культур－техя．． | 30 | 14 | 11 | 5 | － | 3 |  | 19 | 20 | 5 | 1 |  |  | 12 | 11 |
| Pazoм | 263 | 81 | 154 | 27 | 1 | 55 | 70 | 138 | 224 | 13 | 12 |  |  | 113 | 171 |

Puвнодid за віком.

|  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & 7 \\ & 0 \\ & 0 \\ & \hdashline \\ & \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1891-1909 | 2. | 10 | F) | - | ; | 12 |
| 1901 | 11 | 4 | - | 1 | - | 16 |
| 1902 | $\stackrel{8}{8}$ | : | 1 | 2 | 1 | 1.5 |
| 1903 | 5 | 15 | 3 | , | 1 | 17 |
| 1904 | 1:3 | $\square$ | - | $\underline{2}$ | 3 | 23 |
| $190 \overline{3}$. | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 23 |
| 1906. | - | 7 | 9 | 3 | ! | 37 |
| 1904 | 7 | I | s | 3 | 1 | $\because 6$ |
| 1905 | $\cdots$ | 1 | $\bigcirc$ | 9 | s | 27 |
| 1909 | - | $\underline{\square}$ | 1 | 3 | 12 | 19 |
| 1910. | $\because$ | - | 5 | 2 | ( | 15 |
| 1911 | - | - | $\because$ | 1 | 2 |  |



|  |  | に y p с $\quad$ и |  |  |  | 言 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 1 | 11 | III | 15 |  |
| 1 | Opraniзації с.r. | 98 | 76 | 110 | $145+1731)$ | 005 |
| 2 | Лісоінленерииі̆ . . | 18 | 49 | 51 | ¢ 69 | 214 |
| 3 | lиженерио-меліративн. | 42 | 51 | $0 \cdot$ |  |  |
| 1 | . Землевиорядииі: . . | 54 | (i) | 38 | 33 | 190 |
| $\overline{5}$ | Ку:птур-технічний | 30 | 40 | 34 | 35 | $14 \%$ |
| ${ }^{6}$ | Poúdilk. | - | - | - | - | 263 |
| 7 | Педкуреп | - | - | - | - | 50 |
|  |  |  |  |  | Bcboro | 1.717 |

2. Переїзд Інституту до новихприміпень у Голосієві.

В-осени 192 р року трп старшнх курси лісоінясенерного факультету розпочалп заняття вяе в новопобудованих прпміщеннях в Голосієві, де за мпвулі сезонп збудовано вавчальний корпус для цього факультету та житловпй будинок для педагогічного персоналу.

Студентп розташувалися тимчасово в кол. манастирських приміщеннях. Перший курс провадпв навчанчя в навчальнпх установах нституту в Кпӥві.

## 3. Новінадриземельних спеціялістів.

у березні поточною року Інститут урочпсто в присутності Нарıома Освіти т. Серипника М. О., якиї прибув на XI округовиїі З'їзд Рад Київщнни, та иредставників партійних, радянських, науковнх, навчальних га громадських уставов, робітничих оргавізацій, віӥсьнових частин та студентства вищих шкіл м. Київа в найкрашії залі м. Кшїва відсвяткував перший раз після революції випуск студентів цсіх 5 факультетів, що цього року закінчнли курс навчанвя. Для відповідальної роботи з реконструкціі сільського господарства на соціялістлних підвалинах, яку розночала наша содіялістична ра-

1) 3 ви:яиченим терміпм тіквідаціі.

дянська праїна, Јиститут вппустив 375 молодих оргапізаторів і спедіялістів, а саме: агрономів-організаторів с. г.-148, пісових інлс-нерів-67, землевнорядників-33, мсліораторів-92, агрономів куль-тур-технкків-35. Між ними до сотні комуністів та комсомольців, $85^{\circ} \%$ селян та робітників, понад 50 тих, що проӥшлп чсрез робфак.

## 4. Влпжчі перспективи розгортання Іџстнтуту.

За планом НКО передбачається в-осенп 1929 року прнєднати до Јистптуту зоотехнічниї факультет Київсьюого Ветеринарно-Зоотехиічного Інстптуту в звязку з розгортанням прийому на ветерннарнпй факультет останнього, а такол прнєднання алромашпнового відцілу Вілоцерківського Технікуму та організація торфового відділу при інленерно-меліоративному факультеті.

Оюрім того, щоб задовольнитц попит на агронома-організатораколективізатора, ксрівпика великих радгоспів та велшких зернових комбінатів, передлачається організуватп на основному факультеті (організації с. г.) відновідні ухплп або окремі відділп.

Поки жі що факультет організації с. г. практпкує семпнар підвищеного типу з колектввізації с. г., а також з почину Зернотрестуконтрактадію студснтів X триместру та Ill курсу на роботу в цьому тресті. Це перша спроба прискоренпм порядком задовольнити негайиі потребн Зернотресту. Так само спосіб контрактації ишкористовує Цукротрест, а за ним чпмало ї иншпх господарэпх установ. Уже тепер попит на студентів і тнх, що закінчують Јнстштут, перевищує теперіині можллвості Інституту. Отже категорично постає справа прнскоритн будування прнміщень у Голосієві, оскількв в теперішпіх наших приміщеннях, за страшенної тісноти, на шляху нормального підготовлення студентів стали непереможні перешкодш.

У Голосієві розпочато будівнндтво qималих корпусів Хліборобського ї Хемічного та передбачено будівнвцтво гуртожитків цля сту. дентів і професурє. Макспмально напруживши всі засобв, ці будівлі трсба ще до осени закінчитп. Принаймні основнвй факультет-оргьнізації с. г.-передбачає в-осенп розпочатп заняття з трьома старшими курсами вже в Голосієві ї до цього розпочав підготовчу роботу.

## 5. Спроба щільнішого ув’язання навчання з в І роб Н Іцтвом.

II.ее за попередніх років Предметова Комісія оргекопомічних :инспиплін факультету організації с. г. ставпла питання про наїдоцільнішу постановку літньої організапіїної прагтпкп студештів Ill курсу, в тім чшслі ї про час дієї практшкн. Вважалося за найдоцільніше, щоб практика охоплювала цілпй с.-г. сезон від початку підготовчої роботп до засіву і до останнього моменту—ліквідації врожаю та з’ясування наслідків.

Ухвалу Предметової Комісії довелося, ї то не цілком, здійснити тількє $1928 / 29$ навч. року, колп після ухвали їі від факультету та Правліввя Інстптуту НКО дозволив йї, як спробу, ва один рік: почати оргпрактику з кінця гвітвя й закінчитн 1 жовтня з тпм, щюо́ заняття в осінньому трпместрі розпочати 15 листопада.

З велпкпм напруякеннл довелося прадіпвати студентам і професурі перед кінцем весняного трпместру, щоб закінчпти теоретпчне й лабораторне навчавня, а також проробити підготовчі вправн з с.-г. економії ї пнших дисципліш.

3 остаиньої декади квітпя студенти почали роз'їнджатися з Інституту на практнку. В жовтні вонп булп вже в циституті знову, й час до 15 листопада пішов па відпочинок, складання іспитів, перевсдення практичних вправ а дисдиплін та на опрацовання підсумків оргпрактикi.

У листопаді почався осінній трнместр ( X ) і закінчився в останнії декаді лютого (замість звпчайвого 1 січня). Важко далася ця спроба студентам і професурі, але зате насліцки вона дала падзвичайно корисні.

Звітп за оргпрактпку розглядає Предметова Комісія ӥ по закінченпі можна буде підвестп остаточні підсумки, але ї тепер уже можна сказати, що безпереривне перебування студента - майбутньоги агронома-організатора-на практнці протлгом цілого с.-г. сезону тільки ӥ зможе дати їому повну уяву про роботу господарства, його організаціо й ув'язку комплексу багатьох його різноманітних галузів в гармонійну конструкцію комбінату та про економічннй ефект переведеншх за цілий ссзои робот.

Безперечно, закінтевня практика 1 жовтня, особливо в умовах цукробурякового господарства, не є ме цілковите закінчення с.-г. сезову, 60 тоді з практнни випадають останпі роботи над цукровнм буряком-сироввною цукровог промисловости, але більшого в сучаснвх умовах навчального плану зробити покц-що не можна було.
6. Участв Інстітутув засівкампанії.

Для участв в засівкампанії факультет відрядив па села та на свої агробази 79 студентів 111 курсу, що розподілнлнся ша 17 районів (59 студ.) та на села в околицях агробаз (20 студ.) на допомогу місцевому агроперсовалові.

Професура взяла участь у засівкампанії підшефнпх Інстштутові сіл та сіл підшефинх Секції Наук. Робітнпків, а також прочитала декілька радіо-лекції (з хліборобства та скотарства).

Докэадниії звіт за пророблену роботу буде подано, колп буде підо́пто підсумки звітам, що їх подає кожнпй учасник кампанії.

## Г. Герасун.

## Як гОТувАЛИСЯ НАЙМиТИ ДО РОБФАКІв.

Останні директпви про притягпення до ВИЦI'ів наймитів могли б залишнтися платоиічнпм побажаниям чсрез пепідготовленість наїмитів.

Т'реба було якось забезпечити здіїснення цієї дирекгиви. Гаркомосвіта, зважаючи на малу підготовку наймитів, цього року इтворила юурсп підготовки паймптів ; робфаків.
'Такі курси булп утворені при сільсько-господарсьних інститутах: Кぇиївському, Харківському, (деському.

Куївським робітннкам та селянам варто ознайомитись з роботоюо кийвсьннх наймитських курсів.

Куреи о́ули трьохмісячні, вони тривали 3 10-го червня $\{0$ б-го вересвя 1928 p .

На курсп прибуло за комаидируваннями ВУК'у спілкп СГЛР5t чоловіка. Наркомосвіта запропонувата 18 підготовпти до РПШ, а зб-до робфаків. Курсп мали прадювати за програмою для вступу на робфак.

Вивчаючи наймитів, що їх було надіслашо на курси, впадав у очі великий кідсоток профробітників: голів, секретарів робіткомів, членів райсегретаріятів, то-що. Зрозуміло, ппо ці товарині були вже ці:ткм підготовлені до робфагів. Кілька товарппів було навіть таких, цио, дізнавшшсь про обсяг програмп курсів, не побажали на них вчптися. 1 в тої же час о́уло щцсь з 20 чоловіка, що тільки-по закінчили лікнеп. Довелося через те збільшитп трохи програму ї розноділити всіх слухачів на 2 групи-сильнішу та слабшу, розмежувавшп метод і темп навчання по групах.

Навчання, що тривало 36 твжневвх годшн, розподілялося так: 14 год. укр. мова, 14 год. математнка та 8 год. суспільствознавство. Суспільствознавство мало охопити ознайомления з констптуцією, статутом партії, структурою профспілок та елементами історії революдії.

Але через те, що при вступі до РПШ вимагають звайомства з історією партії, на курсах було запровадлено 8 додаткових годин для ознайомлення а головнцми етапами історії ВКП(б). Јітом нід час ремонтио-оздоровчої гампанії особливо було важко дістати гарних педагогів. До цього треба маті на увазі ще ї зменшені норми оплати проти звичаїних робфаківськпх норм. Все ж таки курсй булп забезпечені гарнимп навчателями, но ретельно ї з любов’о ваялися до справп. У продссі роботи довөлося тількп раз заміпитл впнладача а суспільствознавства, 60 він поїхав у відпочвнок.

Усі слухачі одержувалщ під час перебуваиия на курсах стипендію в 24 крб. місячно. Сільсько-Господарськпй Інетитут забезпечнв ix бурсою.

Ввесь колектив продуктпвно працював усе літо над „гранітом наукп".

Треба підкрестпти увагу приділену курсам з боку київськой Окрфілії спілки СГЛР і профкому КСГЈ, а таколє відсутність будьлкої уваги з боку пнших окрфілії.

У результаті курси передали до робфаків Украӥни 38 чоловіка і до РГГШ—16. До робфаку КСГІ—21, КГІ—3, Кам.-Подільс. С. Г. І.—3,
 Oдес. Політ.—1, Одес. С. І. І.- 1.

Серед стухачів було партійців 16, комсомольців-30, повапарт. - \&, жінок-6.

Варто звернутп увагу на таку неув’язку: длл вступу !о РПГІ деякі окрфілії на курсн націслали комсомольців, яких до РІШ пе могли прийнять, бо вони це не були передані до партії.

Взагалі з проӥденої роботи курсів можна зробптп такі висиовки: кソрсп є реальний спосіб підготовитн наймита до робфаку, а потім і до ВНШ'у.
 иування па ваїмитські курси, зокрема на оплату педперсоналу; на курсп відрлджкати більше наймичок та надсплати на ці курсп звичайних наймитів, а не професійн. функдіонерів, і одноманітніших шо-до підготовкт.

Збільшити увагу всіх профорганізації до наймитських курсів, притягиути їх моральну та матеріяльну підтримюу.

Через такі курсп надалі підготовлювати тількп до роб́факів, а до РПШ готовпти за иншою програмою.

## А. Романіка.

## ВИРОБНИЦТВО СТУДЕНТІВ І КУРСУ ОРГФАКУ В 1927/28 РОЦІ.

у навчальному плані Јнституту впробничіӥ практщці студентів I курсу відведено досить мало часу, тоді, як Јиститут має декілька господарств з явпо впзпаченвли напрлмкамп їх робот. Так: 1) Голосійвське господарство являє собою висопоінтенсивне приміське господарство з роввниенямп галузями скотаретва п рільництва; 2) господарство Грушки-теж приміське господарство з інтенспвпнм рільництвом (польові та городні культури); 3) Господарство Глибока ...олина-виключно польове (насіннево-зернове) господарство й 4) господарство Верхівня-іитенсивие господарство з цукрово-буряковиробншцтвом.

Тому, для переведення виробничої практики студентами I курсу оргфаку, було складено такиіі план:

1) Розподілитп студентів так, ццоб кожнпй з них побував за час ирактикп в усіх зазначених господарствах, озпайомився з техпікоп ведення робот в них $i$, до деякої міри, з головними підставами їх організації.
2) В кожному господарстві, під час розподілу студентів на виробництво, дотрпмуватнея тієї схеми розподілу робот, яна б́ула впроблена для цього.
3) Розподіл часу за навчальнпм птаном пристосувати з таким розрамупком, щоб студенти побувалп в госпидарствах у головні мименти ї праді, як-то: під час весняної кампанії, під час висаджування городини, під час головних робот по догляду за рослинамип (сапаннл, проривання, підготовтення парів і сінокосів) i , нарешті, нід час збпрання врожаю. Маючит на , ввазі, що літья перерва в роботі студентів почпнабться в кінці лппня, не можна розраховуватп на те, щоб́ студевти були в господаретвах під час молотьби врожаю, убираннія пізніх рослин і осінньої засівной камианії.

Цо-ж до самого перебування студентів в господарствах, го припускається, що студент I куреу повпнеи головну увагу зосередэкуватл на спостережениі самої технікн робот, провадячи іх як ро-бітник-технпк.

Керівнвки робіт на місцях диють ноясвення що-до мети роботп. способів виконання ї ї ї̈ продукційности. Під час роботи студент епостерігає оточення праці. прийомн ї, продукційвість і доцільність ії переведення. Всі не з ясовані дла нього питання, віш може ставити керівникам роботи, колш вонп є на роботі. Свої спостереження ї зауваження студент занотивує у свії щодевнчк, і їх перевіряє керівник практикв.

Розподіл студентів в самому господарстві лежить на завідувачегі господарства. А плануватш цей розподіл та ув’язувати ӵого з орієнтовною схемою розподілу тасу практикі повинні керівникя практики

з навчптелььького складу Ішституту. Вони ж, взагалі, планують і всі моментп псребування студентів у господарстві.

Госпогарства Inституту не мають у своіх штатах таких осіб, що могли б прпділяти багато часу на таке планування. Лк адміністрація господарств, так і технпюп-спсціялісти цілком завантажені своєю роботою ї студентам можуть цопомагати, тільки оглядаючи ті роботи, дө прадюють студенти та робітиики.

Отже за мин улий $1927 / 28$ рік виробнича практиюа стуглнтів I курсу була переведена пілком не в тому напрлмі, як це персдбачав план.

Навчальппй робочпй план був складеппй так, що перші 2 групи студентів появплпсь па впробиидтві лише 24 квітня, тоб-то на ранніх веснлних роботах зовсім не були. А остания 3 група злвилася па роботп тількп 14 травня, коли всі роботп що-до посіву ї садіння були закінчені, й студептам довелося тільки прадювати по боротьбі з бур'явамп.

Далі, роботи з геодезії, з хеманалізи знову відірвали студентів від практикп і тількп в кінці червнл й пппня студенти мусіли „відбуватв" в господарствах прпзначену кількість часу на практпку. Тоб-то, плановостп в розподілі практпки не було. Прнзначепня студентів на 1 --2 дні на тнждень не давало можливости направляти студентів у господарства, віддалеві від Кпїва, 60 не було коштів на проїзд валізнпцено ї т. н., і студентів направлялп в ближчі господарства, де иже провадилпея одпоманітві роботи.

Керування практпкол з боку навчптельського персоналу зовсім не було, через те що в пеї самиї час навчителі провадили літні практичні вправи з своїх дшсдиплін.

Орієнтовниіі плав, як студенти мали провалитц практнчпі роботи, був складениї так, щоб на кожного з них припадали роботи:

1) На полі:


12 дешь.
2) На городах:


6 день.
3) B са:ках:

| На розсадншках Ha дичках |
| :---: |
| Догляд за садками |
| На вкнограднику |

4) Чергувания:


З огляду на зменшспня кількисти годни виробнпцтва в ццому році, орієнтовниї̆ розподіл перед початком робот був складепий так:

20-30 квітня-2 група вся в Голосіїв. госнодаретві


2—9 травня - 1 група вся в Голосіїв. господарстні


10—17 травня-3 група вея в Голосіӥю. господарстві

| 2 |  |  | Грушках |  | 6 | студ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| " |  |  | Гтио́окій До.лині |  | (; |  |
| " | " |  | Bepxibioi |  | ; | " |
| , | , |  | 〔Іомолог. садliy |  | 2 | " |
| " | . |  | Вотаиічн. cazliy |  | 1 | " |
| " |  |  | Досл!д. ділянках |  | 4 | " |
|  |  |  | Молоч. ¢армі |  | 1 | " |

18-25 травня-2 група вся в Голосіїв. господарстві

| 3 |  |  | Груminax |  | 8 | студ. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| " | , |  | Глпбокіи โ0.7nni |  | 6 |  |
| " | " | " | Bepxibri . |  | 6 | " |
| " | " |  | Помолог. садку |  | 2 | " |
| .. | , |  | Ботан. садку |  | 1 | " |
| " | " |  | Досл. ділликах |  | 1 | " |
|  |  |  | Молоч. (这мі |  | 1 | " |

26-31 травня-1 група всл в Голосіїв. господарстві.
Але обставини праці в Інституті порушили попередній розподіл, і студенти перебували в господарствах не систематично, -випадково.
 пиробництва. Весь короткий тас перебування в госнодарствах вони цікавилнея методами роботи господаретв і особливо деталямн псреведення кожної з них. А тому значна кількість студентів прпевятила риробництиу зачно більшу кількість годин, ніж було призначено за розподілом:

| rpynil | за розноді.зом було визначсно (23 студенти по 152 год.) зареєстровано | $\begin{aligned} & 3496 \\ & 3269 \end{aligned}$ |  | тиб-то: | 93,5"10. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 група: | (21 стыдеит по 144 год.) зареєстривано | $\begin{aligned} & 3024 \\ & 3068 \end{aligned}$ | " | " | 101,40io. |
| 3 гру'на | (23 студентп по 96 гот.) зареєстровано | $\begin{aligned} & 2: 209 \\ & 2175,5 \end{aligned}$ | " | " | $98.51 / n$ |
| Pa30M | за розподілом призначено (67 студ.); зареєстровано . | $\begin{aligned} & 8728 \\ & 851 \cdot 5,5 \end{aligned}$ |  | " | 97,0゙1/, |

Зовсім не працювало. за списком, 13 студептів.
Деталівуючн ці цані знаходвмо, цо зареєстровано годин на вирои́ництвах в $\%$ проті призначеної норми:

|  | Від $100-1692 \%$ | 90-100\% | $75-500$ | (5)-75) 10 | 3.1-1.10 ${ }^{\circ}$ | $\mathrm{P}: 1: 30 \mathrm{M}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 rp. | 11 cr | 5 | \% | $\because$ | - | 23 |
| $\stackrel{-3}{-1} \mathrm{r}$. | 111 | - | 1 | - | 1 | $\cdots 1$ |
| 3 rlı | 11 | 8 | 3 | 1 | $\underline{-}$ | $2: 3$ |
|  | $\frac{14}{650}$ | $\underset{1 \because \prime \prime}{\prime \prime}$ | $\begin{gathered} ! \\ 1: 3 / v \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 3 \\ & \vdots=0 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 3 \\ & 50.10 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 67 \\ 1011 \end{gathered}$ |

Іо окремих господаретвах Інстигуту кількість годин вирои́ничої праці студентів була така:

|  |  | 1 rb | $\because г \mu$. | 3 p | P:asom | \%/11 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Го.тос:їи. | 29 | 230 | 12:3 | (62) | \%-1 |
| $\stackrel{2}{2}$ | 「pyumin | 37 | 2.5 | 21 | 83 | 7.8 |
| 3 |  | - | 61 | 30 | 9 | 8.8 |
| 4 | Гтиб До.пина | \% | 12 | 72 | 169 | 15.9 |
| 5 | Помо.т. садок | 1 | 3 | $\underline{\square}$ | 9 |  |
| 6 | Ботан. садок | 10. | - | - | 10 | $8,1)$ |
| 7 | Моло'ниа фарм: | $21 ;$ | 20 | is | 019 |  |
| 8 | .Тослід. діллик. | 7 | - | 1 | 131 |  |
|  |  | 408 | : 4 | 22 | 1061 | $100 \%$ |

 1929 року.



| , | - | Восьмияодпиних днів |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 1 rp. | - 2 rp . | 3 r . | Pa; ${ }^{\text {an }}$ |
|  | В. Глибока |  |  |  |  |
| 1 | Зacis nimea . | i | - | - | i |
| 2 | " моріви . | 1 |  | - | $t$ |
| 3 | " конюинин. | 11 | - | - | 11 |
| 4 | " внки . | $\underline{2}$ | - | 1) | $\stackrel{2}{2}$ |
| \% | Розвожув. гиою . . . | $\bigcirc$ | 10 | 12 | 29 |
| $\frac{4}{7}$ |  | $\frac{2}{7}$ | - | - | $\frac{7}{7}$ |
| ¢ | Pобота на тракт. . | 3 | 1 |  | ${ }^{+}$ |
| g | Вартов. по господ. - | 7 | (1) | $!$ | 22 |
| 10 | Oперац. нлан артілі . . . . . . . - ${ }_{\text {¢ }}$ | 4 | i) | 1) | $\square$ |
| 11 | Огляд праці госиоя. | F |  | 12 | 17 |
| 12 | Садіння вартопаi . . | - |  | 4 |  |
| 13 | Розкидаи гною. . | - | 3 |  |  |
| 1.4 | Обмір по.пя . . . . . . . . . | - | i | - | 1 |
| 16 | Заготовлте. 中уражу. . | - | 5 | - | 5 |
| 17 | Коткування поля . | - | - | 2 | $\stackrel{\square}{2}$ |
| 18 | Полоття пшепиці . | - | - | ${ }^{6}$ | 6 |
| 19 | Убираи. конюшини |  | - | 1 | 1 |
| $\because 1$ |  | - |  | 9 | 9 |
| 22 | Апробація посівія | - |  | \% | $\stackrel{3}{5}$ |
|  | В коиторі . . . | - |  |  |  |
|  | Pasom. | 55 | 42 | 72 | 169 |
|  | 1. В ерхівия. |  |  |  |  |
| 1 | Пlерепищурв. вівса | - | 5 | 3 | 5 |
| $\stackrel{2}{2}$ | Caдiння картоп.1i 3 3acis бурякіз . | - | 6 | 2 | 8 |
| 3 | 3acils oypskils ${ }^{\text {a }}$. | - | 2 | - | $\stackrel{2}{2}$ |
| $\stackrel{\square}{5}$ | Роакидан. гною . | - | 1 | - | $\stackrel{+}{4}$ |
| i; | Засіп проса, . | - | ? |  | $\frac{2}{3}$ |
| 7 | пй rasyin . | - | $\frac{7}{7}$ | - | $\stackrel{3}{7}$ |
| $\stackrel{8}{4}$ | Обмір. по:я . . . | - | 4 | 3 |  |
| , | Oparвя иару .- | - | 2 | - | 2 |
| 10 |  | - | 2 | - | $\stackrel{3}{2}$ |
| 11 | Саліния ди'ок . . | - | 5 | 7 | 12 |
| $1: 3$ | Оо́с:тідуван. селян. садків | - | $\stackrel{9}{1}$ |  | $\stackrel{1}{5}$ |
| 14 | Огллд господаретва . . | - | 11 | I | $\xrightarrow{2}$ |
| 15 | Засів ироса . . - $^{\text {- }}$ | - | = | 7 | 7 |
| 16 | Прорпван. бурлвів | - | = | 2 | 2 |
| 17 | дослідження п.уугів. |  |  |  |  |
|  | Pasom | - | 64 | :0 | $9 \cdot 1$ |
|  | 1. Ботанічний садок . . | 10 | - | - | 10 |
|  | Д. П мологічнийі садок | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | E. Молочна фарма Інституту . | ${ }^{2} 6$ | 20 | 18 | (6) |
|  | Є. Дослідні ділянкш спец. хліб. | 7 | - | 6 | 13 |
|  |  | 47 | $2: ;$ | 26 | 96 |



| 0 |  | $\because$ | $\pm$ | $\overline{3}$ | 3 | － | $\overline{\mathrm{i}}$ | si | \％ | ב | $\underline{ }$ | $\underline{1}$ |  | に | $\underline{\infty}$ | $\stackrel{\rightharpoonup}{*}$ | O2 | 21 | 3 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \＃ |  |  | 81 | $\mathbb{N}$ | $R$ | 21 |  | \％ | 二 | 沓 | $\underline{\sim}$ | 2 |  |  |  | 5 | 2 | 夸 | 家 |
|  | － | 1 | I | 1 | 1 | I | 1 | 1 | 1 | \％ | 1 | 1 |  | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
|  |  |  | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 | I | 1 | 1 | 5 |
| $\stackrel{3}{8}$ ¢ ¢ ¢ |  | 19 | $Q$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | $!$ | I |  |  | 1 | 1 | 1 | $i$ | $Q$ |
|  |  | 1 | $\cdots$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 気 |  | $\overline{5}$ | 1. | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 81 | I | I |  | ！ | 1 | 1 | E． | ？ | $\vec{z}$ |
| 异 |  | 8 | $\pi$ | 1 | －1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | I |  |  | $\pm$ | 81 | 1 | $\underline{12}$ | 家 |
| 皆 |  |  | \％ | 1 | 1 | 1 | \％ | 1 | $\omega$ | 1 | I | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 38 |
| 릉 $\frac{0}{5}$ 5 0 | －Ş | $8 i$ | 管 | $\stackrel{31}{2}$ | 3 | 21 | $\bar{\square}$ | \％ | 19 | 1 | $\ldots$ | 2 |  | $\underline{\square}$ | $\sim$ | 2 | 1 | 8. | \％ |
| $=$ <br> － <br> － <br> $\because$ <br> 。 <br> A |  |  | \＃̈ §゙ §ु | Ilа роасадипках |  | xEnHLDOdM！ | 台 品 号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 5 은 0 |  |  | 0 0 0 0 $=$ |
| 学 |  | － | 01 | 0 | － | 42 | 0 | $1-$ | $\infty$ | c） | 9 |  |  | $\stackrel{9}{-}$ | \％ | ＝ | 12 | $\because$ |  |

Т'ехнікою переведения виробнитва керував Керуючиіі Г'осподар-
 фесор li. 1. Павловсьгий.

Ісред ночатком виробпцтва ва загалцних зборах студентів I курису булп зяясовані всі питання мц-до цього. Завідувачі госнодарств на місцлх неред початком робот давали пояснения, ик поставленя господарства і яка їхия праця. Крім того, щоденно перед початном роботи місцеві фахівці данали пояснения цц-до псреведсння кожпої роботн. Кожного тижня один дешь відводився ;ля загальної скскурсії по господарству і іного галузлх та діяи анатізн окремих моментів роGоти rocподарства з технічного й скономічного боків. До цієї рои́оти було притагнуго професуру 1нституту, крім фахівців господарств. Так, в Голосієві, в галузі снотаретва, брали участь. професор В. П. Устьнцев, навчитель Гудим-Левкович i профр. К. Г. Павловськиї; в галузі іитенсивних культур: проф. А. А. Піонтковськнї; загальним оглядом господарства та ііого виробничого плаиу керував А. Романка. В Грушвах огллдом госпидарства керувац II. В. Хальчицьнй̈, а в галузі інтенсивних куаьтур-проф. А. А. Піоитковськиї. В Глиоокій Долині-А. Романка і В. Сохачевсьнииі; в Верхівні-А. Ромашіка й адміністрація господарства.

Кожен студеат вів шоденннк праці, що іх потім иеревіряв. професор К. I. Павловсьйпї. Облік праді переводився окремими відомистями і, крім того, роботу враховјвай на табелях нісцевого. ралівннцтва.

Т'очного обліку норм виробнндтва студеитів за кожиу ирапи не переводнлось через висутність валежного персоналу в господарствах.

Длл Голосієва харчовиї день студента иа виробиицтві коштував 89,4 копи. (витрачено 5 бу карб. 18 коп. і відроблено (22 робоч. диі). Дмя Грушок-80 коп. ( 66 карб. 47 коп. за 83 дні). Для Глибюкої До-дыни- 77 коп. ( 129 карб. 70 коп. за 169 дн., враховуючи сюди ї переїзд залізннцено). В Верхівні витратено 1эч карб. 69 гоп,; з них 68 карб. 6.1 коп. на харчі по 73 коп. на день і 56 каро́. 50 кол. на проїзд залізницею-по 91 коп. на день роботи.

Порівнюючн з практнюою мннулшх років, можна бачить, шо переведеннл вавчання на виробнидтві в Інституті все більни і більш набпрає правпльнпх форм і звикають ті хиб́и, що номічалися раніш. Так, з боку апарату керуючого господарствами вживадися всі заходп, щоб утиорити належні обставинп для нлановоюо нереведедня наміченої програми. В пао́орах робот, не дивлячись не несириятінві об́ставиии, все ж помічається відсутвість одноманітних шаGлопових роб́от.

Відводилось багато јваги на введення студентів в куре господарства ї на з’ясування основ організації госнодарства (огляди. екскурсії, вартування).

Помітиа зацікавленість самих студентів; що відбилося на оо відроблених годпи (маїже $162 \%$ до належної норми).

Помічається ще відірваність виробництва від педагогічного складу Iнституту, чого не буде надалі з усталенням робочого итану.

## Яків Маркіянович КУ Д А．

13－го вересня 1928 року помер у Кпїві від черевного ттњуу на－ внитель С．І．．Фітопатології І．С．Г＇．l．Я．М．К уда．

Небіжтик був перипйй впкладач цієї дисципліни，що тільки пј̣сля революції тї введено до навчальних планів наного Тнстптуту．lloro невтомнії，самовідтаній праці Інетитут завдячує оргапізацію ї встат－ кування чималого，як на ті коштн，цц зміг відпустити lиститут， кабінету й музею．Чпмало поклав небюкчнк праці й на опрацювания нлану ї програмів нової дусципліни，－н наслідок ӥого праці ство－ рився сталиї курс теорстичних і практичних вправ，иристосованпїи до потреб двох факультетів：факультету організації с．г．та лісоінље－ нерного й біля нової дисципліни згуртувалися молоді дос．тідникн， що скупчпли свою увагу на внвченні хвороб місцевпх с．－г．рослин．

Я．\I．помер зарано，в той саме час，як lиститут уже вступив ні плях великих пер•пектив，щц віднрплнся псред ним разом з початком будівництва нових приміцень у Голосієві－базі маӥбутньої С．－І’．Ака－ демії，де він міп би краие забезпепити розгортання наюкової ї на－ вчальноі роGоти，бо ї сам пебіляик уже ці．тком оформпвся，як учений дослідник і недагог．

Помеј Я．М．ца 39 році життя．
Понередню осьіту одержав у Прилуцькій гімназії，куди вступив， як екстерн，до у класи．Р． 1911 ветуппв до фізнчно－математичиого
 версилті працював у лаи́ораторії проґ．А．Готебні та на Ларківсекііі с．－г．дослідній станпії．Р． 1918 працює，як аюпетснт．прп Катедрі Ботанікп ．країнського Державного Унівсрситету，далі реорганізова－ homy ha l．H．O．

Разом 3 тім Я．М．працює над українською науковою терміноло－ гією в відновідній комісії Українського Наукового Товариства．Цієї ираці небіжчик не ирининя до самої смерти，працюючн в ботанічній секції lиституту Уцрайнської Наукової Мови УАН．

P．1917－27 займає посаду спеціяліста，а далі завідувача Фітопатологічного Вюра в С．－Г．Науковому にомітеті України при Нん＇子 Сирав，а з 1923 р．．якзавідувач флтопатологічного Вюра Київської Станції боротьби з пкідипками с．－г．рослин．

В січві 1921 р．обранойого на посаду навчителя С．－І＇．Фітопатології в нашому Інстнтуті．

Віддаючи велику частину свого часу педагогічній і громадсъкії роботі，Я．М．спромігея проте шаписати ї видатп такі друковані праиі：

1．Хвороби лісу 【Шепетівського масииу на Волині за 1925 р．В „＇Трудах Лісової дослідної справи на Україн＂．19この р．
2．Зона на житі на Київцииі в 1923 р．ДВУ． 1025 р．
3．Іро хвороби на картоплі ДВУ． 1925.
Оєтанні цві премійовано від ВУ liCB．
4．Хвороби городу та саду．
5．liaptonлина попелиха．
Виготукав до друку：
„Іо методики об́ліку соснової губни（Trametes pini fries．）＂．

1．ІІц．

# ДВАДЦЯТИП'ЯТИРІЧЧЯ АГРОГУРТНА КСГІ. 

## 25 РОКІВ АГРОГУРТКА КСГІ¹).

(Коротенький історичний нарис).
„Історія Агр. Гуртка - де покажчик тих стапів громадсько-агрономічнӧ думки, які перейшло за останні два десятиріччя студенство пашого Інстптуту", 一так писав А. Г. Териитенко у своїх спогадах про Агрогурток з приводу 20 -тирічного існування його. Це твердюкення не втрачає свойого значінпя і на сьогодвіпній цень. Агрономічний гурток розпочав своє жнття в період особливої зацікавлсности питаннями сільського господарства, взагалі, і селянського, зокрема. Це відмітив проф. В. Г. Бажаєв у вітальній промові, відкриваючп перші збори Агр. Гуртка (див. збірник до 1 -го десятиріччя А. Гурт.). Прой. В. В. Колкунов в статті „Про ролю Агрономічного Гуртка у вихованні науково-освіч. агрономів" пише: „В Кпїві в той час не було жодного наукового агрономічного т-ва і ролю цього т-ва взяв ва себе агрономічнпї гурток. В ньому робпли доклади як видатні київські агрономи, так і багато осіб, цо з тої чи пншої прпчини відвідувати Київ"... Таквм чином потреба в певному осередкові громадськонаукової агрономічвої думкп у м. Квїві до значної мірп сприяла розвиткові студенського Агрономічного Гуртка.

Але треба зауважити, шо не тільки ці моменти викликалп засвування Агрогуртка. Стара Вєща С.-Госп. Школа „лк установа з фіксованими учбовшми планами не могла вкличити (підкреслення моє. O. li.) в свої куреи багатьох питань, що хвылюють і захоплюють сучасну агровомічну думку"... (C. I. В оробь е в-, Десятилетие Агрономпч. кружка"). Але жпття не дозволяло „ігнорувати всієї тої колосальної роботи, цц переводилась на досліднпх станціял, полях, земствах, в с.-г. громадах ӥ пнш. уставовах. Всі ді питавня, що їх ставило саме життя, повинні були так чп инакше проходити через Вищу Школу "... Отже потрібно було координувати підготовку у ВНШ’і з впмогами життя. І з'єднуючим містком через велике провалля відірваностиг „чпстої наукп" від суворої агрономічної діїсности став Агрономічвий Гурток.

Гурток утворився ве зразу. „Спочатку утворпвся невеличквй не легалізованиї гурток з 10 чолов. і збирався по приватних поменканнях, що в той час не було цілком безпечним. 3 цієї та ї багатьох инших причин гурток не міг стати для нас такоо, так потрібноюо нам трибуною і швидко припинчв своє існування. Скоро після цього виникла думка про утворення відкрштого для всіх агрономічного гуртка" (проф. В. В. Колкунов - Болетень ㅊo 1 за 1923 р.). І тут цікави зазнатити, мц „треба було досить багато часу, щоб думка про організацію гуртка знайшла реальне здійсненнл". (А. Данпленко— 1905 рік). Багато часу пішло на „неминучі клопотаннл про дозвіл

[^34]відкрити гургок та нцб затвсрдила їого уетав адміністрація. He

 В. В. Комкунова і М. І. (топица в кінці жовтня (ст. ст.) добнинен, того, ни устав затвердили і 10 (23) листопада відоулись нерші збори

 В периий ле рік свого існувания Агрогурток розвинув ;оснть елер-
 відін, з дких 4 зробими студенти. Варто одмітити доновіди тодішнього не студепта B. В. Колкунова на тему: „О возможности селекиии длеб́ных растениіі на основании анатомо-(ןнзиологических привнаков". Lю доповідь B. B. Коакуиов зачитав на нериих зборах гуртка. Гри Турткові було організовано бюро громадської агрономії та б́ióліогеку. ' ленів у Гу'pтку було-76 душ, з лкшх 16 тол. (21\%) складаіла професура та навчительськиї персонал Iшституту. Бібліотека - Ігрогуртьа нираховувала 79 книлі. Коити теж оули незначві, щось із 100 каро́ованців. Ha превеликвй жаль, архівних матеріялів, цо вигвітнювалі б роо́ту Гуртка в 1904-5-6 роках неная. На основі пізвіших матеріялів можча сказатп, цо Гурток в цей періол не працював. Так в „денежном Отчете Правтення Aгроном. Крилна за 1903-1913 р." знаходимо примітку "Агрономич. [Кружок не фувкпіо-
 6-Х-1906 г.". Ложна вважатп, що 1905-6 рік-роки бурхливого піднесения революціїної хвплі-відтягнули увагу так основної масн студенства, взагалі, як і члеиів гуртка, зокрема, від гурткової роботи i праця Агрогуртка в цей період занепала. В 190 \% р. та 190'/ р. робота Агрогџррка поволі актнвізуеться, але досягнения поки ию пезначні. В $190^{6} /$ р р. було зачптано 9 доповідів, але всі ці доповіді, за винлтком одної, робпли фахівці-агрономи або професура. В $190^{\circ}$ is p. було зачнтано 5 доповідів. В річному звіті правління дгрогуртка (за період з 1 -NI—1907 p. до 1 - ХІ-1908 р.) знаходпмо таке місце: .Вже початок звітного року, або точніше кінець мишулоюо, подавав очевидні ознаки того індиферентпзму з боку студенства с.-г. відділу , по питань теоретичного та практнчного хараклеру в галузі агрономії, цо потім проявлявся протягом всього звітного періоду. Не 6 уго жодних зборів, що їх можна було б назватн „многолюдними"... I цалі: „Агрономічниї Гурток в особі виконавчого органу - правління всіма сяяами намагався боротнсь з дим індиферештизмом, запрошував :10повідатів, уташтовував загальні ваукові зборп яко мога тастіше"... - Те „за звітияй період правлінвя призначило 13 загальн. зборів, а відбулося лише s".

夫̈арактерно для цього періоду відмітити те, що перше 5 -тиріччя існування гуртка, що припадало на листопад 1908 р., не було вілзначене аиі на зага:нних зборах Гуртка, аиі иа жодному із засіданиь правління.
„Незначна кількість аборів, —зазначае звіт за період з 1 - XI - 190 в p. : о $12-\lambda-1909$ р., може пояснюватись мало інтенсивною діяльністю правтіиня, а з другого боку-індиферентиимвідношепнлм студенства до всього, крім навчания". Робота б́iо́ліотеки агрогуртка також занснали. Не дивлючись па те, цо кількість киижок в бібліотеці в $190 \%$ р. досягала майже тисячі, зацікавленість студентів бібліотеюою зменииюась; таю в $190^{7} / \mathrm{s}$ р. бібліотекою кори-
 реаюції зватно нозначились на активноєті чяенів Агр. Гуртка. В In-
cтитуті（агрономіч．віцліл）нанував „академізм＂－течія，но ніяого но внзнавала，ерім офіційного навчання，і цішном зрозуміло，ни робота самодіяннної орнинізації，якою був Агр．Гурток，заненала．


 Вруиста В．Е．„Риси громадсюкой агрономї＂，доповідь студента Коваяя „Земська робота на Укрийи＂．дуже зацікавлонть пирок，
 Іравліния Аәрогуртка，нцб ноширптн чтенсьлнй склад Гуртка，ста－
 31 каро． 50 коп．до 1 карб．，а для џтепiв Гソртна натуралістів на－
 членсьгі виески до розмірів，що їх прононувало ирантіиня．На цих зборах стонго щце，крім звіту правліния та виборів，иитиния про „Ба－


 торії самостійвих робот сту．ьсита за цілком задовілыний і вниоснята побнжания，щоб студентство збіциныто активність що－до переведения самостіӥних робот．Друга частнна відмічала пнедосгатню діяльність гழртьа，як паукової організації，цц повинна розроб́ляти нитанияя со－ ціялино－сковомічного характеру，ї пропонувала особливу увaгу звер－ нути на цю сферу діяшьюость，віддавши паукову роботу в галязі природньо－історичннх знаиь［＇урткові натуралістів＂（протонол заю． збор．від 29－ХІ－1910 р．）．Зы́ори ухвапиюп биьшістю резолюцію，де визнавали „заг．харак＇гер діяльности Гуртка правильнпм＂і виноснан побанання більшої інтенснвности в студентських роб́тах самостійипго хараютеру＂．．．Настуниа робота Аьрогуртка пироко розгортається все л таки в двох напрямках：1）в напрямку поглибленого иророб́－ лення науково－технічних питань з агрономії і 2）в напрямку озпайом－ лення і пророб́ленвя питаиь громадсьної агрономії．

Heрие десятиріччя іспувания гソртка припадая：ша час буйиого розквіту иого роботи．Чпсло членів Гуртка досягає 61\％заг．студ． маси агрошом．відділу КПП．Поширена робота Гуртка впкликає по－ требу в організації секції громадської агрономії（2S－1Д．1913 р．），зоо－ техиічної секції（11－Х－1913 р．）та хлібороб́сьюої секції（19－నั－1913 p．）． Агрогурток в цей неріод видав збірничоп ровміром майже в три др）ソー кованих аркуші，де висвітлено роботу lyртна за перие ：єесятиріччя．

Військові події 1914－1916 р．вклично майже не відбилпев иа ро－ ооті Гуртна．Колі взятц такі покажчики як 1）кітькість членів， 2）кількість секції і 3）кількість засідань правліннл，то матимемо：

|  | Кіликість яле－ нів гуртка | にі．тькість секцій |  правл． |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 196 | 3 | 14 |
| За чатe ： $1913 / 4-19^{15} / \mathrm{s}$ | 296 | 3 | 13 |

Революція 1917 р．так само，як i 1905 р．，різко позиачнлась на рои́оті Гуртка．＂Революційва боротьба 1917－21 р．віддтлг：а краиі сиии студепства від роботи в Інституті，сам｜нститут поволі заие－ пацав，робота його майже припинплась у $1919-20$ р．Гурток теж майже пе існував у ці рокл．Линие з відродженням іиституту поволі

почннає вставатв до жпття і Aгрономінниіи Гурток＂（Ф．Степа－ неико－Бюлетень $\lambda \underset{\text { 玉．}}{ } 1$ за 1923 р．）．

З відиовленням навчання на КСГГ，нова за своїм соціялыынм скла－ дом студсиська маса зуміла відновити ї понирити роботу Агрогуртка， не зважаюיп на велин матерілльні перенкоди．Так，в листопаці 1922 р．буна ноновлена робота економічной секдій， 3 квітия 1923 р．－ хліборобсъкой секц＇ї，з0－Ш－1923 р．－зоотехнічної секції．Крім поно－ влення роботп，так би мовптп，„старпх＂секції，що були організовані ще року 1913，оргавізовано було декілька нових секції，а саме： 19－ソ｜－1922 р．нереведено організаційні збори сскції захпсту рослин， 25－Х－1023 р．організовано лісову секцію（цо пізніппе відокремнлась в самостійниі̆ Јісо－Ннкев．Гурток），в жовтні 1923 р．організовано термінологічно－псрекладову секцію．Іри хліборобській секції орга－ нізуєтьсл 2 підсскціі：10－ІІІ－1923 р．підсекціл дукрової промисловостп та 25－\＇－1923 р．підсекція садово－городня．Крім цього，21－111－23 р． утворюється б́юро розповсюдджения с．－г．знань．Бюро переводило „ор－ гавізацію агрономічної пропаганди серед пироких верств селянства та червоноарміїців（в першу чергу серсд підшефннх нашому Гпстп－ тутові сіл та військових частин），використовуючн для цієї роботи членів Гуртка＂．

28－11I－1923 р．засновано було бюро обміпу підручників．Кнпгози́ірня Агрогуртка значно зросла．Ha 1－「І－1913 р．було 2200 книг．，на 3－久1－1923 р．нараховувалось уже 5669 кннж．Число членів Агрогуртка на 12－X1－1923 р．становпло 403．Членів та гапд．КП（б）У було 24 душ． （ $6 \%$ ），а комсомольдів 16 душ（ $4 \%$ ）．Отже，пролетарське студенство зуміло за порівнюючи незначний час не тільки поновити роботу в „передреволюціїному маштабові＂，але й значно його перевершити． Свов 20－тиріччя Агрогурток святкував в умовах Радянської Влади． Тепер Впца Цккола налелала дійснпм будівиикам життя－робітиичо－ селянськії молоді．Перед новою Вищою ІІколою стояло завдання по－ зб́авптись усіх хпб，цц нпми така багата була стара Вища ЦЦкола． Здійснення дього завдання в гоповиііи мірі залежало від актпвної участи пролет．студенства в будівництві Нової ЦЦколи．І треба від－ значптп，що Агрономічний Гурток в цей час зумів скерувати свою роботу на утворення умов всебічного нпявлення самодіяльности про－ детарського студенства．Під гаслом активної творчої участп в псре－ будові Вищої 1Школи було відсвятковано 20 －тириччл існуванпя Агро－ гуртка．

Останні 5 років діяльности Агрогуртка були спрямовані на вишу－ кування та застосувавня новвх методів роботи чченів гуртка．Це диктувалось тим，що реорганізована Вища Нюкола брала на себе роз－ рішення багатьох питань，які раніне прппадалп на Агрогурток （агропропаганда，практика студенства，бібліотска，забезпечення під－ ручниками，ведення лекцій з державно－громадськ．заходів щодо по－ ліпшения сільськ．господарства і т．ин．）．Перехід роботп Агрогуртка на нові；так би мовити реконструктивні，рейки спочатку виклпкав кітькісне зменшсния членів Гуртка．Т’ак в $1925 / 26$ р．нараховувалось 251 чтен，але в дійсності，колп переъели псререєстрацію на початку 1926／27 р．，то в Агр．Гуртку працовало ннне 53 чол．Але поступово в роботу Гуртка було втягнуто студештство молодших курсів і на кі－ нець $1926 / 27$ р．число членів Гуртка збільшується до 126 душ．Якіс－ ний склад члевів Гуртка був гакиіи：робітників $7,1 \%$ ，селян $78,8 \%$ ， служGовців $13,1 \%$ ．За нац．складом：українців було $96,8 \%$ ，иншпх－ $3,2 \%$ ．Партійне ядро становило $18,2 \%$ а гомсомольців－ $15,8 \%$ ．Центр ваги в роботі гуртка переноситьея у $1026 / 27$ р，на секції．Кожна секція

ция більшої успішности своєї роботи тримає тіспий звязок з відповіднимп науково-дослідчими юатедрами та наук.-гром. установами. Втягнення аспірантури, запрошення професури та навчительського персоналу до роботи секиій є цоконетна передумова плодотворної діяьности окремпх секцій. Кожна секція, внходяли з загального уставления Гуртка, дає можливость своїм членам впявляти свої здібності нлялом переведения дослідчоі роботп. Отже кожна виконана робота секції має форму комплегса індивідуальпих пращь членів секпії. Цей метод в роботі членів Агрогуртка сєбе впправдав і переводиться ї до цього Часу.

у 1927/28 році Агрогурток нараховує вже 308 члепів. Прапюють 7 секції (хліборобська, економітиа, зоотехнічна, захисту рослин, педагогчна, маннознавства та фотосекція). Значно цонирило євою роботу й ввдавииче бюро. Бюро звязку переводить підготовчу роботу цо-до скіикания 1-ої конференції агрономів, ццо закіпчлли КСГі̆. За соц. сктадом члеви Агрогуртка у $1927 / 28$ р. розподіляються так: рои́ітників - $10,0 \%$, селян- $77,5 \%$, службовців- $12,5 \%$. Досить аначнцй відсоток ( $16,5^{0}$ © ) складають робфаківці. ऊКінок у гуртку працює $7,5 \%$.

Нова, поглиблена якісно і значно пошпрена робота Агрогуртка успішно переводиться в КСГ під ідейним керівпицтвом колектпву にП(б)У. Як науково-технічниї гурток-Агрогурток входить до складУ ууртків, пцо ними керує Грофесійниї Комітет. Для безпоссредньої роботи в Агрогурткові, всі членн обирають правління Агрогуртка, а Һожна секція має своє Gюро секції. Оргапізаційно Агрогурток цілком ув’язується з пншими студентськпми організаціямп і це відрізняє ӥого від старого організаційного положення, коли Агрогурток являв сойою, так бп мовитп, „державу в державі". Питомн вага участи сту-деитів-партіїців та КС..Г в роботі Агрогуртка що-року збільнується. 'l’aк, в складі члепів Агрогуртка буго:


Отже партійно-комсомольєьке ядро тепер складає третпну чневів \грогуртка. Це підкреслює, пц „Агрогурток був і є осередном, ицо завжди скупчував у собі актпвиіші сили студепства, що прагнули до охоплення наукової методології"... (Віолетень А. І.. 스 1 за 1923 р.). І кони, образно гажучп, в перецреволюційні часи Агрогурток відограв ролю перископа, цо відбивав поверхню вепикого океай - лниття в схоластичнії глио́ині авсичорії с'гарої Внщої Школц з її фіксованими планами, в лких промшуто буао багато питань, що хвилювали ї захоплювали агрономітну думку, то тепер Arрогурток є чудова лабораторія, де загартовується майбутиій організатор сільсьюого господарства соціялістнчної країни, що їого вшховує нан пролетарськшй BHLLI! Ідеӥно й організаційно зміциению вс'туає Aгрогурток в нове 25-тиріччя. Матерілльні тругнощі, цю їх відчуває Гурток, трео́а сподіватпсь, є явпще тпмчасове. Славетний щлях, що його иройшов Агрогуртою за перші 25 років свого існування, є запорука наступного розгортання його внсокоцінної творчой роботи!

## ЯКОГО ЗНАЧІКНЯ НАДАВАЛИ АГРОГУРТКОВІ ПРИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ.








 дальыу путь, і но для , досягиения ныміченої мити нам нотрібна само-
 Зровуміло, идо відповісти на це заиитания оуло немолаливо, пе зллеу-






 галузи, до лкпї себе хто присвятив. Таке завдання Вицюї IНкоди влятно висловдено в таких словах ректора кол. Гетербурзного Уиі-версптету- ㄹ. Г'pisma: ${ }^{1}$ )
„Человек, пронедшнї серьезиу научную пиколу, ше только лсюк п бнстро приобретаст 'ге „нрнклациые" знания, которые от него потрсбует государство иыи общество, но не нотеряется ни в одвом вопросс, на который его наведет собетвенныіи интерес, нли с воторым его выастно столинет суровал ниола жизни".
А.те яке ж сиивідиошення між „теоретичии" та ..прағтпчним" повинно бути в серїозиій науковії школі. В цьому відношенні маємо чудові слова К. А. Тімірлзєва:
„Буссенго, как и Пастер, был одним нз тех представителеї наукп девятнадцатого века, которые вссй свосй деятельностью
 доказывали нсобходимость діяя второй опиратьея на завоевания первой, без цего она призвана гольно блуждать в пустыне грубого ремесленшого эмпиризма".
1 ми боллись того емприяму ї розуміли, щцо кожна галузь агрономії повина и́удуватися на потрійнх дал неї загальних дисциmairax.

Огже, в нашіӥ уяві справжній агроном повниен був, по-периее, добре бути знайомпм і з тсоретачними засадами агрономії, i а приномами їхнього нрактниого застосування, а по-друге - повпнен був Јміти „мислити" в обраній ним гануві.

Здійснення намічено ідсалу ми вбачали, перш за все, в можднви глибшій самостіӥній науковії праці. Тим вясовується та глибока уваюа, з яюою студенти того часу ставыяыся до дипломових робот. 3 цих же поглядів виннала ї потроба утворения таких умов, за яннх, науково-працюючи, студент міг би поділитися своїми думками з товаришами та проњесурою, мію Gи зас, ухати критику своєі роботи ! т. ин. Потреба в заснуваниі відповідної трии́уни була остільки спльною, ню до засюування щц Aгрогрртка кiлька раз улантовувались збори студентів і проџесури, щоб заспухати студентсьні допо-

[^35]
 станиії: студента Рамнека--про вжнвання суперюсфату в о́уряFовому госнодарстві й нннi.

Але збори ці були випадкові ї було очевпдно, що щля регуллрнисти такої роботи треба утворити постіӥпу організацію, аа яку ї став Агрономічниіі Гурток.

Шрояі. В. Ко.лнунов.

## АГРОГУРТОК КСГІ ЗА 1927-28 АКАД. РІК.

Склад Агрогуртка.
Правління Aгрогуртка ровпопало роб́оту з 126 члонами.
За час ропоти ; ініціятиви студентів оргавізовано цц секцію є.-г. мапинознавства та псдсекцію і в останній час має приступити до роботи новоутворена фотосекція та підсекція нолективізації, які затверджеші ни остаиньому засіданиі правління.

にількість членів Агрогуртка на кінець року зросла до 308 чолодіка. Розиоді.тяються члени Агрогуртка

1) По секціях:

| Ha | Ha |
| :---: | :---: |
| мочатку <br> року | кінець <br> рок! |

Економічна, з підсекцією колектпвізації $14 . \quad 81$
Хліборобська . . . . . . . . . . . 35 91
Зоотехнічна . . . . . . . . . . . . 29 34
Залнсту рослшн . . . . . . . . . . 1134
С.-г. машннознавства . . . . . . . - 16

Іедагогічні . . . . . . . . . . . - 29
Фитограф̆ічна . . . . . . . . . . . - . 9
Bпдавбюро . . . . . . . . . . . . . . 3 4
ذюро звязку . . . . . . . . . . . . 4 2

$$
\text { Pa:30M . . . . . . . . } 126
$$

2) За парт.складом:

| тenib ra |
| :---: |
| Позапарті |
|  |  |

Pazom . . 308 „ $1000^{\circ}$
3) ЗЗа соискладом:

Робітииків . . . . . . . . 31 aбo $10^{\circ}$ \%
Селян . . . . . . . . . $2: 39$ " $77,5 \%$
С.џжбопців . . . . . . . 38 " $12,5 \%$

IThiminx .
Pabom. . $308 \quad 100_{0}^{\circ}$
4) За про (ыскладом:

| Членів спілки СГЈР | 218 | a60 | ${ }^{7} 0^{\circ}{ }^{\circ}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Hпших спілок | 47 | $n$ | $16_{10}^{01}$ |
| Позаспіль. |  | " | 1.10 |
| Paso. |  |  | C0\% $\%$ |

5) За нацскладом:


Pa30м . . 308 , $100 \%$
6) За статти:

Чоловіків . . . . . . . . . . . 285 або $92,5 \%$
ぶнок . . . . . . . . . . . 23 " 7,5 \%
Pa30M.... 308 , $100 \%$
7) За попередньою освітою:
C.-г. профшколи . . . . . . . 85 або $27,5 \%$
С.-г. технікуми . . . . . . . 75 " $24 \%$

Робфаківців . . . . . . . . . 54 " $16,5 \%$
Инпі профшколи . . . . . 21 " $7 \%$
Вица освіта . . . . . . . 23 , 7,5\%
Іниіі школи . . . . . . . . 53 n $17,5 \%$
Равом . . . 308 „ $1000 / 0$
8) Закурсами:


Разом . . . 308 „ $100 \%$
Актив Агрогуртка складається з 55 чоловіка 3 ніл:
Професорів, навчителів і аспірантів . . . . . 13
Студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Разом . . . . . . . 55
За партіӥністю цеї актив розподіляється так:
Членів та кандидатів КП(б)У . . . . . . . . 1
Іомсомольців . . . . . . . . . . . . . . . 7
Позацартійних . . . . . . . . . . . . . . . . 44

$$
\text { Разом . . . . . . . } 55
$$

Примітка: До активу залічено всіх, що виступали з доповідями та рефератами або розроблялн які-небудь теми та активно прадювали в керівних органах.

Організадіӥна робота правління Агрогуртка.

1. Засідань правління Агрогуртка' відбулось 16; на ннх розглянуто 58 питань, які розподіляються так:

$$
\text { Організаційні . . . . . . } 24
$$

До плачів роботи . . . . . 6
Командирування . . . . . 3
Іифформаційні . . . . . . . 6
Вндавництво ..... 3
Звітні ..... 12
Звязку ..... 2
I()вілейні ..... 2
Равом ..... 58
2. '3 шоденної роботи Правління в ділому й окремих його тленів треба відзначити:

1) Гоставлено диз інформапійиі доповіді про роботу Всесопзної Наради Н'ТГ на проф̆зборах делегатів і на нараді инших наук. гуртків.
2) Організовано три нових секції, про лкі вже агадувалось.
3) Втягнуто до членів Агрогуртка 182 чолов., значно охопивши молодші курсп.
4) Зібрано членських внесків на $60 \%$.
5) Наближено до кінця розрахувки з друкарнею за кнпжку Іванова.
6) Закінчено друкування конспекту з аналізи кормів.
7) Налагоджено звязок з 10 досліднпмп станпіями, від яких одержуємо їх видання (в обмін на наші).
8) Налагоджено звязок з 10 агрогурткамп укр. та рос. с.-г. інститутів.
9) Виготовлено й надіслано матеріяли до конкурсу НТГ при BHIL'ax.
10) В літній час прийнято 3 екскурсіі.
11) Налагоджсно бібліотеку Агрогуртка.
12) Переведено в кіоску операцій на суму 512 карб. 39 коп.

> Робота Arрогуртка в цілому.

Загальних зборів Агрогуртка відбулось 5, з них 1 оргавізаційні ї 4 робочих, ва якнх прочптано такі доповіді:

1) „Завдання ї робота Јнститут.у Прикладної Ботаніки", проф Яната.
2) „Дніпрельстан та його значіння для с.-г. півдвя України", про(). Oпоків.
3) „Вралііння 3 ваукової подорожи до Німетчини", - проф. Вовк.
4) „Кормове питання на Україні",-проф. Устьяндев.

## Позавпшівська робота Агрогуртка.

1. Переведево 11 лекцій-бесід з діяпозитивами ї плакатами (в 45 Артполку).
2. Переведено 2 -хтпжневі с.-г. курсп $з$ садівництва та городнидтва з чарівншм лихтарем в с. Хотові; 2 студ.
3. Переведено 2 -хтижневі курси з садівнпитва, городнидтва й скотарства з діяпозитивами ї плакатами в селах Борщагівкв, Білогородка, Гатне й нвд.: 5 чолов.
4. Переведено 2 -хтижневі курсп з садівництва, городництва, скотарства, рільннцтва, землеустрою та землекорнстування в 4-х підшефних селах ва Вілоцерківщині.
5. Боротьба з садовпми пкідниками й пропаганда колективних садків в селах Київської округє протлгом 2-х місяців; 16 чоловіка.

Іримітка: 'Товаришів впділив Агрогурток в розпорядження にиївськ. 0.3.у.
6. Організапія $2-\mathrm{x}$ агрогуртків на селах та переведення 2 лскпіїбссід в селах Київської округи - під час переведения боротьби зі шкідинками.
7. Місячні курси для червоноармійців 6 залізничного полку.
8. На дослідиі станції (Миронівська, Кнївська, Поліська) пос:ыно 6 чоловіка.
Примітка: Агрогурток впділив товаришів на запрошенвл станцій, що 3 ними звернулись вони qерез катедри до Агрогуртка.
9. Складено й послано селянам, на іх прохания, поради иро культуру маку та м'ятп.

Секційна робота Агрогуртка.
Семінарів переведено - 4 (з кільл. слухачів 103 чол.).
Екскурсії переведено-2.
Науково-дослідчех робот вуконано - 6 .
Доповідів зачитано - 26.
Розробпли (іі розроблюють) окремі товариші тем плановвх 15 " " " " позаплан. 3.

Голова Правління Туровечь $\epsilon$. Секретар Бісовецьии $T$.

## Резолюція на доповідь правління Агрономічного Гуртка та ревізійної комісіі про роботу за 1927/28 академ. рік.

Заслухавшш доповідь правління Агроном. Гуртка та співдоповідь ревізкому, загальні збори вважаготь роботу Кгрогуртка в умовах академ. перевантажености студентства, о́раку тасу, помешкань, запіआиених вио́орів правління,- за задовільну.

За досягвення в роботі за звітнпї період зоори вважалоть:

1. Зріст членів -ррогуртка: було 126, тепер 308, з них 252 оформили своє члленство. Зокрема - особливо позитпвне явघще зріст членів за рік молодших курсів (64).
2. Підняття в порівнанню з минулим роком дисциплінн, що виявляється в ліквідації заборгованости членських виесків на $60 \%$.
3. В Агрогуртку збільшено кількість секції, що дає змогу більне охоппти членську масу та можливість виявлення кожним членом свого хисту.
4. Зроблено зміву в організ. установиі Агрогуртка в напрлмму постанов Всесоюзної Наради Наук. Тех. Г-ків (А-к підпорлдкований Ірофккомові).
5. Зліквідовано значну кількість боргу А-ка: було 1202 крб. а тепер 336 крб.
6. Іриведено до порядку каицеллрію, бухгальтерію та матеріяльну частину: бібліо'тека, то-що.

Ак педоліки в роботі збори зазначапоть:

1. План Агрогуртка складено не враховупчи можливости його виконання за короткий термін роботн, в наслідок чого план нереальнпй: значно недовнконаниі̆.
2. Недостатньо переводився облік і фіксування роботи Агрогэрртка та не контроливались наслідки роботи, що змениувало сюектність у нії.
3. В роботі A-ка була недостатня участь пауков. співробітинків і проџесури та недостатия увлзюа з пауков. досл. катедрами.
4. Правління Агрогуртка звериуло мало уваги на виявленнл активу, особливо по секціях, для підснлсния роботи.

Надалі загальні збори вважають за потрібнс:

1. Добитись звільнения одного дня для роботи Aгрогуртка, но був бп вільниї від різних засідань, аборів, лекцій.
2. Взяти напрямок до активної участи в роботі секцій А-ка професури, вауков. співробітн., особливо втягуватн молоді кадри. Мати тісніше ув'язання з науково-дослідчими катедрамп Інституту та пауков. дослід. організ. ї установами за межамп Інституту.
3. Нідияти самоактивність членської маси Агрогуртка; засобн до цього: зацікавлювати можлнвістю відбувати практику та стаж членам Агрогуртка за їх бажанням та хнстом, для чого тісно увंязатпсь 3 факкомісією та комстажпрак.
4. Добитись збільшеиня прибут. частини ношторису $A$-ка за рауунок аснгнувань від Правління lнституту, Профкому та инщих орг.
5. Відмовитись від видання кннжок, а скеровувати роботу вщдав. бюра в напрямку задоволення потреб своїх членів лише кон-спектамш-підручникамп, що відсутиі на книжковому ринкові. Підсилити посередницьку роботу в справі студентських видань та участп членів А-ка в періодич. літературі.
6. Агрогурткові вести роботу пцо-до виявления і підготовлення кандидатур для комплектування підвищених семинарів та аспірантури.
7. Добитись qерез Правління Івституту та Профком науков. екскурсії для членів А-ка до науков. с.-г. закладів так України, як і поза межі У.С.Р.Р.
s. Серииозніше підходитп до прийому новнх члешів, щоб уникнути мертвих душ.
8. Впборп керівного органу $A$-ка переводпти на початку осіннього триместру для збільшевня робочого часу. Перевиборчу кампанію починати з перевцборів бюра секцій для впявлення актіву.
9. Проробити питання та зайнятись організадією бібліографічної роботп.

Додаток тов. Бісовецького.
„Правлінню ї секціям Агрогуртка в планах роботи ввести семинари ї̆ доновіді науковіх, ваук.-дослідчшх та громадських установ на теми про вові досягнення в рівних галузлх с.-г. наук, що матимуть значіннл не лпше в підвиценні знань студентів за акақемпланом, а й практпчне в ӥого майбутиій роботі.

Комicis:

## Бортовий

Бузниұький
Стариенно
Твсрдохліо

## ВРОЧИСТІ ЗБОРИ АГРОГУРТКА К. С.-Г. І. присุвячені 25-тирічному ювілеєві Гуртка 9/І--1929 р.

Присутні— $о 500$ чоловіка: члени Гуртка, студенти та професури li. С.- Г. l., представинки установ та організацій, Gaгато коминніх членів Гүрртка-київських агрономів.


 нізацію, лка розвинула серед цироких студентсьних мас ініціятизу ï самодіяньиість; люа нрнціпиювала й виховувала повагу до ньродніх селянсьюпх мас: яна дала видатиих робітииків наңки і ирантикн: яка наближувала Впщу 山цолу до практичного днттл: яка, піс:яя громадськой війни, зуміла статн не тільки агрономічним гуртком, ате ї організапією з виразною попітпчною орієнтацією, ццо ди́at; за
 мадяница, такого робітника, лкий міг бп будувати соціялістичне госпо:таретво.

Дозвотьте гважаті зи́орп Агрогуртка, присвячені 25 -тирічному їого овілеєві, відкритими.

Є. пронозиція правління Гуртка пбрати до Президіі: від старих членів правлінь Гуртка: проф. В. Колкунова, ректора Г. Мазурксвлча, проф. Т. ЦЦоголева, проф. О. Табенцького, проф. С. Веселовського; від устаиов: ОЗВ Вломквіста, Окрбюро Агросекціі - Вакуленка, ККС.ГДС - Степанепка, Інституту Цукр.-Промисл.—проф. Філіповського; представників від студентськ. оранізації: Слободяннка, Бондаренка: представвнка від окрпролетстуду: Папакіна: представників від Агрогуртюа: Кавьовського, Старчсвка, Бузницького, Стеденка. (Cimсок прпїіялто).

Годова Г. Мазуркевич:
Товарищі, сьогодвішні урочисті зйори, присвячені 2у-тиріччю Агрогуртка мають такиї порядок денниіі:

1) Офіціїна чаетпна -
a) Ветупне слово про роботу Гуртка тов. Каньовського, головн Агрогуртка.
б) Привітанвя, спогадп та побаканвя від старих членів Агрогуртка.
2) Концертниї відділ.

Тов. Каиьовский - голова Arрогуртка.
Товарпші, зараз ми пережпваємо час, коли Радвлала та компартія перебудовують сільське господаретво з двох боків: з соціллістичного та з технічного. LЦе завдания надзвичайно грандіозне, темп його ще нечуваннї в історії. I от зараз, в цей період, нам треба пильніне придивлятись до його будівииків-агрономічних робітників, зокрема. Сбогодні ми повиині цільшо підійти до однієї а тих організаційі, яка заӥмає одну з ланок у підготуванні, вєхованиі відповідних кадрів содіялістичних реконструкторів - до Агрономічного Гуртка. Насамперед мп повпниі тут коротко, для того, щоб перейняти ті кращі традидії, які мав Агрогурток ва протязі 25-ти років, кинути погляд па минуле цього Гуртка.

Іјригадаймо хоча б вступне слово проф. В ажаєва на відкритті Гуртка в 1903 роді. Дозвольте пам’лть небіжчнка Бажаєва вшанувати вставанням. Він казав, що ми тоді переживали такиї період, коли питанням селянського господарства, зокрема економіноюо селян-

ського госфодарства цікавнлись пирокј кола сусиілиства, ї тому
 даретва, зокрема висувати на чільне місце справу організації суспілт.ної alpoномії.

Коми ми поплянемо на розвнток Агрогуртка, то побампмо. що його історія риразно відбиває ті події, які розвивались, з одноги боку, в Pociĭ, а з другого- на Україні. В периніі рік роботи Гуртка, в 1903 рік, заслухано 9 доновідів. У бурханиі роки ревоинції, в 1901-1906 році, заслухано тільеи 5 доповідів, і, нангллі, роботь Aгрогуртка в тоӥ час заненддає, бо активыя частина студентства

 гуртка неqислениі, він не притягує широких студентсьюих мас. В той
 'Ie si саме й ссред студентства. Јітсратуриі збори відбуиаиться числениі в тої час, як збори Агрогуртка такої великої absuторії ве збнрали. Частина студентства впепючно пранює над академічиим навчапиям, пцоб нагиати перерване революціїними поділми.

Ha цеї сампї псріод принадає вадікавлення - Агроирртва аграрним нитанням-хуторськнм госнодарством. Biш пиписує різну літературу з цього питання, зокрема впписуються роботи Iлліча (Jеніна): „Розвнток капіталізму в Росії", „Їро аграрие питания" та нині. Aле в ділому згадані завдания, які ставив профи. Балає в в перие п'ятиріпчя існуваннл Гуртка, майже не вяконуватись і тількп, ночавши з другого п‘лтиріччя, в час так званої „агрономічної весни", коли працювала досить ветшка земеька агрономічиа сітка па ЈІвоберелиій Украӥиі - на цей період припадає пожвавлення роботи Агрогуртка. Пожвавлюється робота Агрогуртка навколо агрономічннх питанн, зокрема розроблення питапь, нкї ставнть суспільна агрономія й селянські господарства: ми анаємо, цо цей період є безумовно деріодом пожвавлення агрономічної роботн, взагалі. Мп бачпмо в той час велпке пожвавлсння роботи бора громадської агрошомії.
 зок із укінченымп, прпдбання літератури з громадської агрономії, лекції з суспільної агрономії, прџдбання місць дляя џрактикє, вташтовання екскурсії...

На той час роботи Агрогуртка припадає організапія хліборобської та зоотехнічної секиії. Згодом, з початком јмперіллістпчної війни, роб́та Агрогуртка знов заненадає. 'Так, наприклад, частина протоколів Агрогуртка не оформлена тому, що деяких членів правтіння їого заєрано на війну, речі (бібліотека) Гуртка спаковапі дил евакуації (пе, як і весн історичниї нарис, наводлу ио тих документах, які залишшлпсь в архіві Arронуртка).

Революційні події 1917-го року також відбываються на роб́оті Агрогуртка: збори йоги не відбуваються і т. І. Јравда, матеріяли Агрогуртка не дозволяють виявити, лку саме участь б́рали члени правління Aгрогуртка в революцілх 190 й 1917 poкік, але з архівних матеріялів вицно, шо на цеї час припадають иереоої в роботі Гуртка.

Колп ми візьмемо справп . Јгрогуртка за пізніший період, то нобачпмо, но на кінець 1917-но року припадає нове пожвавления роботи l’pтка; тут ми вжс зустрічаємо, з боку дгрогуртка, обговорення питань дономоги агрономічною літературою військовим частинам. виситания літсратури народиім будинкам но селах і т. нние.

В 1918 році робота Arporyptia занепадан; i 31919 до 1921 pokг до занінчения громадянської війни—зовсім приппнлєтьсл. Весвою 1921 р.

він знову починає працювати ї прапия без перебоїв мосі. Умови життя в Київі та у всьому Радниському Союзі в 1921 році цілком ві.ıбиваються на умовах роботи Агрогуртка. Наприклад, зимою 21 - 22 р. не можна було провадити роботу Гуртка мерез холод. Далі можнна простенити, як відбивається на Агрогурткові період обезиінювания валюти, хоча б на пнганиі членськнх внесків. За час, колп наперові гроиі зиецінювались, було вирішепо встановитп членські внески спочатку в 500 крб., а потім—в 15.000 крб. і, нарешті - 100.000 кро́. на місядь...

1921-23 рокп. На цеї час припадає ув'sзання Агрогуртка з різнпми радянськими господарчими ї громадськпми установами.

В 1923 році в Агрогурткові є такі секції: економічна, хліборои́ська з під/секціями: цукропромисловостп та садово-огородньою, секція захисту рослин, зоотехнічна, лісова, термінологічно-переюладова, бюро агропропаганди, бюро обміну підручників.

На той самий рік припадає участь Агрогуртка в розроблениі планів навчання, Јчасть в с.-г. виставці в Mоскві, участь в святкуванні радлнсьюих свят і т. mн.

Цікаво також простежпти одну детали в історії Агрогуртка, а саме як провадилась його українізація. В лореволюційниіі період Агрономічний Гурток набував сільсько-господарську пітературу украївською мовою, так, наприклад, в $1 s 11$ році передплачував: „Сільськиї Господар" та "Господарську Часопись". В кінці 1916-го року на зборах Гуртка по доповіді редактора київської „Земської Газетп" піднялася дшскусія, чому Газету, яку призначено для українських селянських мас. друкується росіїською, а не українськоюо мовою.

Дозвольте, між пныщм, навести ще одпн цікавпї внпадок. В тому ж 1916 році одии студент на загальних зборах גррогуртка робить доповідь про свою літню практику на Квївщині. В доповіді вів з зневагою ставиться до українського селянства. Сухий, сумний запис протоколу виразно каље, що група студентів-українців з обуренням засудпла таке ставлення до сірої селянської масп.

โалі, на приківці 1917-го року підноспться питання про впданнл підручників украївською мовою, але вирішено було, що не варто видаватп шідручникн українською мовою, бо підручники росіїською мовою можуть читати й українді, а українські пілручники росіяни читати не можуть. З осени 1918 року Агрогурток вже ділком украінізувався.

Сьогодні варто згадатп, що кілька паних інститутськпх дисциплін, які не столли в академічних програмах, вперше було зачптано на Агрогурткові, це курс селекшії - проф. Колкунов - та курс спедіяльної аватомії с.-г. рослин - проф. 'Та 6 епць ки й.

Обговорюючи роботу останніх років існування Агрогуртка, ми не монемо не порівнювати тих умов, в яких провадилась робота Агрогуртка в післяреволюційний ј передреволюційнпй періоди. I тут ми побачимо низку переваг за післяреволюційиим періодом.

Насамперед розгляньмо людську базу Агрогуртка тепер i до революдії. У нас нема даних за передреволюційний соцілльний склад Агрогуртка, але є такі цифри про с'гудснтів на с.-џ. відділі ІнствтУту нa 1/I-1307-го poку:

Студентів.


| Міпан, купців 2 | 'тудситі". |
| :---: | :---: |
| Селян і козаків. . | $33-8,7$ |
| Ннших (закордоиних піддан., то-що) . | 18-4,9 |
|  | $37 y-$ |

ІІравда, ми в тої час малл членів Гуртка - одиниць, якї внйили з біднотв ї стали одиими з краших прехставннків науки й практикн. Так, наприклад, був членом правління Агрогуртка, якого було звільнено від членсьгих внесків за несироможністю-небіж чик проф. Т' е рниченко... Прону пам'ять його вшанувати нставанилм.. (Всі встають). Ми бачимо, но звідти виинни краці прөдставиики української інтелігенції.

На 25-ту річницо Агрономічного Гуртка (листопад 1928 ;року) склад його 308 членів такпіі:

| Робітників |  |
| :---: | :---: |
| Селян | 239-77,5 |
| Службовців | 38-12,5 |
| Членів Профспілок | 265-86\% |
| Члтнів $\mathrm{KiL}(6) \mathrm{y}$ | 51-16,5 |
| " Jllicmy | 52-16,5 |
| Українців | 282-91,5 |
| Чоловіків | 285-92, |
| ii | $23-7 \text {, }$ |

Тут коментарії зайві, цифри самі за себе виразно ї ясно кажуть. За пошерсдньоп освітою в 1912 р. члени Агрогуртка, поділялися так:
Закінчили реальні школІ та гімназії . . . . . $150-54,8 \%$

|  | середні с.-г. школи | 37-13,5 |
| :---: | :---: | :---: |
| " | семiнарій, технічві школи | 43-15,7, |
|  | инші: кадетськ. кориус, комерційні |  |
|  | школи, університетп, художні школи | 44-16,8 |

274
На 25-ту річнпцю існування Агрогуртка маємо доділ такпіи:
Закінчшли с.-г. ирофшколи . . . . . . . . . 85-27,5\%
" с.-г. технікуми . . . . . . . . . $75-24^{0} \%$
" робфаки . . . . . . . . . 54-16,5\%
" ироффшколи пшші . . . . . . . . . 21-. 7\%
" $\quad$ ннші школи . . . . . . . . . . . 76-25 n
До революції серед членів Гуртка- $13,5 \%$ впхідців с.-г. шкіл, тепер маємо $68 \%$ членів Гуртка, що закінчилп с.-г. профшколи, робфаки та технікумп, себ-то членів, які вже обізнані через школу з сільським господарством, і де вигідно відрізвяє теперішвій склад Агрогуртка, особливо, коли взяти на увагу робітничо-селянськвй ( $87,5 \%$ ) склад його члснів.

Далі. За старих часів, параграф 7 -й статуту говорив, що „с разрешения Начальства Ннстптута доклады ва собранпях могут делать не только члены кружка, но п частные лпца и студеиты других учебных заведенвй". - Правда, тоді ӥ цей пувкт вважався за досягнення, бо хоч "с разрешения начальства", але ж все ж такв сторонні особп могли ставити доповіді на Агрогурткові.

Тепер же участь практичних робітпиків і робітників земельногосподарчпх, кооператпвних установу роботі Гуртка є найбаяжаніший момент. Тепер важніші пнтання Агрогуртка - наприклад: лким пови-



 Halyoĭ joGotu Ha kpalile.

Ранin Arporyptuк не мir звязуватися 3 масамп та нишини уета-





 брати в $\operatorname{Hux}$ y'асть.

Tak, !ротлюом останнix 2-ох мicлцiв Arрогурток зацрошували на

 По.ліссі, Правобережному ЈЈісостепиві, то-іцо.

Полег山уr: роботу Агјогуртка такон те, що багаго роботп, лку переводпв Агрогурток (придбаннл місць для практпкп i сгажу, бі. бліотека) тепер переїнло до відповіґипх організацій (до комісіи сталяу і практикв; б́бліотека Цгрогуртка переїцила до Вібліотеки Јнстцтуту в той час, коли рanim пптання, звязанi з роб́отою бюбіотеки, займали третпну питавь, яиі стояли на правлінні Aгрогуртка).

Taк само ие моянна не відзначютп того, mо структуру лгрогуртка змінено. Раніш це була організація самостійна, формально пе ув'язана з пншшми інстптутськпми організаціями. А тепер Агрогурток јаӥмає певне місце в спстемі інститутської професіӥної організації, яка охоппює всло студентську масу.

Агрогурток, пістя всесолозної наради науково-технічинх гуртків в кінці 1927 року, прпєднано до професіїної орланізацї̈. Lим заи́езпечено спстематичне профһесіӥве керівнпцтво ї підтрпмку, як з боку студентсљкпх організації, так і з боку Правліния Јнстптуту.

Поруч 3 цими сприятлпймє моментами, Агрогуртон досі не має сталої матеріяльної бази ї намагієтьея створити ї.

Закінчуючп, я зупшняюсь па тпх завцаннях, нкі винпкли після того, як переведено реорганізаціь Агрономіного Гуртка. Завдаиня перед нами стоять щирокі, завдання надзвичайно велпкі.

Основне завдання - це допомогти Іиститутові дати відповідної яにости фахівця для соціялістичного будівництва.
'Треба досягтп того, цоб студенти, зокрема эленџ Агрогуртка, засвоілп матеріялістичнпй погляд ва суспільні явица, цоб, вюходячп з Інстптуту, моглп боротнся з різноманітнимп дрібно-буржуазнмми теоріями в сільсько-господарськид науках і вмілп на засацах діялектичного матеріялізму будувати свою практичну роботу.

Треба, щцб студент ознайомпвся з новпми досягненнямп нау́кп i розбнравея в них.

ПотріGно допомогтн студентам столти на рівні черговнх проблем
 невкладистість, деяку негнучкість не може, в процссі їх винцкання, освітлювати ї давати шпрокпм студентськпм масам. Напрпклад, візьмімо проблему підвпщения врожаӥвостп в конкретніӥ їй постановці на сьогоднішній день. Інститут но мояе зараз же дати певне місце в своїх планах та програмах пiй проблемi. l от перед Aгрономiчним Гуртком стоїть, завгащня допомогті студентам засвоїте, проробшти такі пптання.

- Һалі. Робота науково-дослідча, розробления окремих науковєх питань, реферування різних тем, понередвіі̆ розгля, каидидатських робот студентів, то-по.

Uкреме місце зайає питания підбору аспірантури. 'І'реба виявити кацри пролетарсъкої аспірантури, пришеплювати павнкп до самостійної !ослідницької роботш.

Вепиким завданнлм є охоплення студентір молодыих курсів. У нас, до цього часу, студенти молодиих курсів не охопнювались роботою Агрогуртка. І тепер перед пами стоїть вавдання, ноб падалі -- через доповіді, лекції та екскурсії-втлгнутџ в роботу Агрогуртка студенгів молодинх курзів та забезпечити „преємственность" в роботі иравітіння Arporypтia.

Позанниівська робота. 13 пьому напрямку вже переведено в різні часн зиачну роботу. Так, в 1923-24 році боро агропропаганди перевело понад сто доповідів поза К.C.-І'.І.
'Гепер ми повпниі опраццовувати шляхп, методи та організувати агрономічну роботу, яку переводять студенти поза пиколою.

У̌сі ті іитання, які я тут перелічпв, Іоворять за тс, ны завдапня стоять перед нами величезні. Основне в тому, поб дати краліфікованого робітника в галузі сільського-господарства, дати не тільки гарного фахівця. не тількп техиика, а датп соціяльного реконструктора сільського господарства на соціялистпчних засацах. Ці завдання ми зможемо внконати лпше тоді, коли нас о́удуть піцтримувати морально іі матеріяльно пробесійні агрономјчні організації, коли нас будуть підтримувати товарнш, лкі скішчшли lнститут шллхом лпстувань, агроконференції. Коли всім оцим мп будемо забезпечені, то ми, безперечно, всю дю роботу зможемо виконатп. (Оплески).

Голова: Слово для привітання та побажання надається професорові に о л к у нов.у. (Оплескц).

П р о ф. В. Колкунов.
Дозвольте мені вітатп Агрономічншї Гурток в день ӥоюо 2б-тиріччя спочатку від науково-дослідчої катедрп хліборобства, яка вважає: сєбе за рідну сестру Агрономічного Гуртка. Всі, хи майже всі, члени цієї катедри були в свії час члешами Агрономічного Гуртка. 'Т'ут вонц робнли доповіді про свої перші роботи, тут вони розпочали свою наукову діяльність, лка багатьох иривела спочатну до аспірантури, а поті.м і до наукового співробітництва.
'Тепер дозвольте мені персонально вітати вас, як старому студептові наного Iнстнтуту й одному з фундаторів Агрогуртка, бо я був в тислі тих 4-х студентів, які працовали над утворенням цього Г'уртка. (0плески).

Мені доводпться вітати Агрогурток вже 3 -ї раз: в день його деслтиріччя, в день 2о-тиріччя ї зараз - в деиь 25-тиріччл. Звпчайно, я можку тількп з глибокою радістю вітати те, що сирава, лку ми розпочали, не загпвула, а розвинулась. (Оплески). Зараз, коли ми підводимо підсунки в нації роботі, то мпмохіть приюадуєш минуле ї запптуєц себе, по зроблено за ці 25 років.

Я не буду торкатися політичного боку, 60 це всім відомо, я столттму тільки на грунті науки, па грунті " розвитку. Що ж сталося за ці 25 років?

По-перше, можна смілшво сказати, що саме за ці 25 років розвинулася наша національна наука. За час мого студентства, лекцій 3 селекцїї в нашому Інстітуті читано всього 15 хвнлии. Рівно 15 хвплин пршевячувано цьому питанню. А тепер мп маємо з цієї галузи ділпї курс (я триместри по 2 тнжневнх годшни) і нема ніякого сум-

ніву, но в майбутньому цсй курс ще більше розвинеться й впмагатиме збільшення часу.

Коли ми оглянемо инші галузі науки, то побачнмо розвиток г'рунтознавства, розроблсння нитань про удобрення та инше. Ми побачимо мо наші станції проробили значну роботу: вироблено теорію обробления грунту і, в великій мірі, розроблено теоріо удобреиня, застосовуючи до наших умов. Накопичено величезні наукові цінності, але разом а цим видно, що є розрив між цими науковими багатствами ї твм, що може достатися масам. Тут ми бачимо те, що звичайво звуть „ножнцями". Я, не вагаючпсь, кажу, що Агрономічниїі Гурток буде прадювати далі саме в цьому напрямку й досягне, зрештою, значних успіхів.

Що жі побажатб Агрономічному Гурткові? lioли л особпсто говорю про свої справи (а я, як відомо, відзначаюсь велчким завзяттям в досягиенні раз намічених завдань), я пригадую слова американського поета Јонгфелло:
„Встань-же смело на работу.
Отдавай все снлы ей
II учись в труде упорном
ねдать прихода тучших дней".

Цього я побажаю іи Агрономічному Гурткові.
Голона: Слово надається проф. Веселовському.
Проф. С. Веселовськиї.
Дозвольте, товариші, члени Агрогуртка, які працюють і до сьогодві,
 нулому брати досить значну участь, навіть бути одним з керівнпків.

Для того, шоб зрозуміти, що таке був Агрогурток, треба трошки прпгадати, що було тоді, коли цей гурток засновувався, в якиї сптуації він повстав, яку ролю він мусів внконати. Ці моменти стираються і з пам'яті, і в твх матеріллах, що залишалися в Агрогуртку. Тов. Каньовський досить докладно намагався зреферувати, що робив Гурток. Але, товариші, пригадайте цю добу - 1903 рік напередодні першої революції, після Полтавських селянських заворушень у 1903 - 1904 році. Що являла собою тоді Вища Школа. Коли не ходити далеко ї датн характерпстпку тільки з практики м. Кпїва, то його провідна школа - Квївськнй Університет - перетворився ва той час у відділ Лпбедського полідійного участку. Зрозуміло, що в такнх умовах, в такії обстановді, Вица Школа не давала ніякої відповіди на ті питання, які вже тоді життл висовувало на перше місце шорядку денного, на ті проблеми, на тої зріст революційних сил, які вже тоді клекотіли ї виривалися на поверхно в формі неорганізованих хвиль. Ці питання стояли поза офіціїною школою та наукою, поза різними угрупованнями, лкі віцбивалп класову структуру, що мала тодішня Росія. Через тс, товариші, Київська Політехніка, після 1905 року; здобула назву „Шуллвської республіки", бо, безперечно, там було більше місця для самоділльности, для праці у всіх тих напрямках, яккх вимагало тодішнє жкитя.

Але, що ж в умовах цієї деякої можливости, яка особливо розгорнулась напередодні, під час ј деякпй час після першої революції, що ми тоді спостерігали у вищій школі. По-перше, в яких напрямках працювала думка студентів, як вона відбивала класову структуру. На ті часи були гурткп не тільки наукові та революційні,-в стінах Випої Школи існували й такі об'єднання, як „Студентский христианский Союз", як „Союз академистов" і ціла низка офіційних угрупо-

нань．Всі вони щось діяли，так чн ицакпе змагалися між собою． А：те лсно，що для тіх угруповань студентів．які стояли на револю－ ційному І＇рунті，не було можливости вплинути на студснтетви，на іного роботу．

От через це，для належної підготовки в відповідному класовому становиці професійної наукової сили，було створено таку організа－ цію，як Агрономічний Гурток．Він організувався，як гурток суспіль－ ної агрономії．Він повстав на думку суспільного агронома Московської С．－Г．Іетровської Академії－ироф．Бажаєва．Проф．Бажаєв був периний Московськиї губериіяльний агроном та магістр С．－Г．Петров－七ької Академії з 1903 року，після того，лк проф．Фортуиатов пе－ рейшов на пншу катедру．Гроф．Њажаєв кинув пи думку тодіш－ ньому студентству，яке，розуміється，відгукувалось на всі ті нові течії й те，що надходило під тас цієї доби．Тоді，товариші，гуртки не мали можливости так цілком вільно існувати та працювати，як ие здається тепер．Так само ї Агрономічний Гурток міг постільки пра－ дювати，поскільки віц мав відповідального ксрівичка，і це керівництво взяя на себе проф．Бажаєв．

Так народивея Агрономічний Гурток，так народилась студентська бібліотека－організації студентства，які чогось прагнули，які хотіли зиайти ті шляхи，якнми треба працювати в жнтті．Студснтська біб－ ліотека дуже допомагала в цьому студентам．В ній було все，що дала наукова агрономія，в ній були скупчені всі тодішні агрономічні жур－ нали，то－що．Таким чпном Агрономічвий Гурток ув’язався з життям， з тимн пробтемами，що життя їх на тої час висовувало．

Безперечно，шо ті етапи，якимп проходило тодішнє життл，не могли ие відбитися на напрямку та діяльності Агропомічного Гуртка． 3 ішіцілтиви Агрогуртка було заведено дисцвпліну с．－г．рахівництва， то－по．Таким чпном Агрогурток відогравав певну ролю й давав певву ініцілтпву не тільни у галузі агротезніки，не тільки в галузі біоло－ rії，але виявляв таку саму ініціятнву і в галузі економічнііі，в галтззі суспільнії та в класовому висвітлюванні тих проблем，що їх ста－ вило життя．

В той час серед студеитства було дві течії：1）народницька та 2）марксівська，при чому в К．П．І．були шяроко репрезентовані с．－д． більшоввкп в угрупованні Р С．Д．Отже，як бачите，в Агрономічному Гурткові проходилє першу школу багато робітників（що їх тут було згадано），які вийшли на наукову та громадську роботу з колишньої кімнаткп Агрогуртка．Зокрема，товариші，треба пригадати нашого товариша，якнй працює вскладі Наркомзем＇у－цет．Резнікова．

Дуже ціково розібрати，в якій мірі ї до чого йшов Гурток，коли він складався，і на що він повернувсь пізніше，в час керівників Ви－ мцої Школи，щс прийшлш після першої революції，в час реакції，коли Київський Політехвічний Гнститут мусів виступити з загальною сту－ дентською забастовкою．Колџ закладалась Політехнічна Школа в Кпїві， щироку участь у ції справі взяло місто，відповідні соціяльні про－ мислові сфери і，почасти，уряд через асигнування відповідних сум． Коли закладали Політехнічний Інститут，тодішній основоположншに Інституту，проф．Кірпічов сказав：„Мені хотілось би，щоб цей пустпр перетворився в щюсь зовсім ннше；щоб школа，яка ту＇т утво－ рюється，дала можливість，засвоївшп могутні досягнення науки，по－ ставити роботу робітннцтва так，щоб наша крайна пішла всликими крокамп вперед，щоб ця нова школа дала можливість агрономові підняти сільське господарство та селянське господарство：яка уквіт－ чалаб нашу таку бідву країну славним пишним квітншком освічених

робітпиків，якиї，ми сподіваємоеь，розкниеться на цих піскуватнх горбах＂．

Т’к марили крапі представннки паукп，які заклаяатп Політех－ нінниі lнститут，зокрема—проф．К і р пічов．

Як же，товарпиі，жив Аррономіиніи Гурток у ту добу，коти меві дпвелося працпвати в ньму，в 1910 － 1911 році，в рік liaccoвсько－
 3 секції：фітотехнічну，зоотехиічну та секцію суспільної агрономії． にоли гурток нодав заяву до Правлінна lıституту про це，то тодінній ：мректор Јнституту розвів руками ї сказав：„При чем тут，господа， ойщественная агрономпя．Ведь давио всем пзвестно，что роль агро－ нома－подвязывать хвосты корова．＂．От за лких умов довелось в той час працюватп Гуртнові．Значнть，зовсім не так шлавко їшша їого ро́ота：ви балите，пцо вона зустрічала багато перепкот．Але в цпх caме，умовах，в цьому змаюаниі ї загартовувалась студептська мо－ лодь і виготовляла 3 себе робітинків незалелнно від того，де їм до－ ведетьсл працюватн．

Не зважаючи на те，що в Гуртку були елементи заможних класів， актуальну ролю переводили не вони（заможиицька частина працю－ вала в пнцшіх јгрупованвль）．Агрономічний Гурток був тім шляхом， тією стежкою，якою виходпли на громадську та наукову роботу ті групи студептської моло：цп，яка，за впразом проф．Важаєва，колп він говорпв про агроюомічну етпку，пхотіла працоватн для широких мас，лка хотіла припестп можливо більше пористи робітничо－селян－ ськпм масам＂．
＇Треба відзначитп ие одио питання，в лкому Агрогурток взяв ши－ року участь－це Всеросійська С．－Г．Вдставка та С．－Г．З’їзд у К̆пїві． В цій роботі Агрогурткові довелось взлти близьюу участь，блпзько стояті до тих дискусії，які провадплшсь тоді，в якії бриніла кла－ сова трактовка тих завдань，які висовувало розшароване селянство． Один з центральних пунктів дкскусії оуло пптання－хто є об＇єкт громадської агрономії．Тут позначились дві течії：периа хотіла двох десятнн，а друга течія хотіла ӥть до напівпролетарсьюого селянства， якє було скупчене на Україиі，і туг ще раз намітилась та класова трактовка，яку не могли обійти агрономп у своїй земській роботі і про лку було сказано，то агроном не може спокіӥно дивитися，лк „ко－ ліспця капіталізму＂душпть незаможницьке，бідняиьке селлнське господарстви й сільськпй півпролетаріят＂．LLе тоӥ сампй вираз，якшй довелось почути віл одного з учасннків дискусії на З’їзді．Јід вплп－ вом цих бурхлнвпх дебатів і їшла робота Агрономічного Гуртка． Але вона мусіла закінчитись 3 ночатком імнеріялістичної вї̈ни， в звлзку з мобілізацієь студентів Впцої ШНколи．

Коли суспільна агрономія утворювала Агрономічний Гурток в особі проф．Бажаєва та кращих представників науки，які вели за собою т゙ฺ частину студеитської молодп，що шџкала громадської роботџ，－ то вонп павіть не могли ясно уявпти собі，як саме зуміє селянство дослгти собі землі，лкпм чнном робітншцтво зможе прийти до владп， взяти ї в свої руки．lаче в імлі，ледве позначались ці перспективи． А тепер，колп ці моментп зреалізовано，коли ви маєте можлпвість стати аютивними робітншками соціллістичного будівництва，актпвними творцями новочасної науки，тенер，розуміється，Агрономічний Гурток має яに－найширші шерспективи．

Дозволите ж мепі побанати \грогурткові в день його 2у－тпріччл
 революдія．Дозвольте побажатп того，що бажали Політехнічному

Пиетитутові при їого зашладанні, ї но доводиться балати ї на 25 -тпрітчя існування Агрономічного Гуртка. Висновок: Хай живе, хай росте, хаї цніте соціялізм! (Оплески).

Голова: Слово падається тов. Вакуленкові від Окрбюро Агросекції.

Tob. Batyucheo.
Дорогі товарпиі! Доввольте мені, як колишньому члену Агрогүртва, також вітати вас від імени Округового Бора Агросекції та Fiнïrcдкого Комітету Спілки с.-г. робітників.

Һоди мені пригадується робота Агрогургка в минулому, мені прпгадується величсзие хвниясте морс, бо коли розбити па стапи роботу Агрогур'гка, то вона діїсио пагадуе хвилі - період занепаду, період зростання, знов занепаду, знов ввлнвого зростання... Мені пкраз довелося працюваті в ньому під час їого зростанит - в 1922 році. Меиі пригадується, як після революції в тій невелпчкій кімиаті. де тепер, здається, осередок Компартії, була і бібліотека, і Агрогурток, і їого правління - тісно так, шо не можна було просуиутлсь.

З 1922 року, після відродження науки, після того, як колишшій агрономічинї̆ віддіт К. [І. І. перетворився в Кийвськиіі С.-Г. Јнститут, - з цього часу почннається відродження роботи Агрогуртка і, греба сказати, цо перинї голова цього гуртка - т. Степапенко- перевів ветику роботу шо-до цього відроджения.

Мп годі намагалпся, в перну чергу, звернути увагу па матерія.тьнй бік, шоб, підкувавнись грошпма, можна було розгориути роботу Агрогуртка. Мінлопоталп перед Наркомзем'ом про певне асичнування Агрогурткові для агрономічної роботл. Наркомзем піпиов нам назустріч тому, ццо мп поставили одним з боєвнх завдань агропронаганду (у нас було утворено бюро агропропаганди). Ми мобілізувалп студентів, щоб вонп несли науку на село. Таким чином, студешти, які працювали в Аюровомічному Гуртку, підковували себе не тільки науково, але вони доспть підкували себе іи з громадського боку.

Коли згадатіт тих товаринів, що працювали в Агрогуртку, то мп поб́ачнмо, що вони на практичпії роботі. на виробництві себе цілком виправдали. А тепер, но:и Агрогурток свлтнує своє 25 -тпріччя. тепер поле діяльности його. порівиюючи з 22-м роком, далеко нирше. В 22 роді, коли в Інституті бумо не зовсім стіїке становице з матеріямьного боку, умови для риботи Агрогуртка були иноді дуже скрутні.
'Т'епер, коли перед памп стоїть завдання соціялістичної перебудови сільського господарства, тепер перед Агрономічнпм Гуртком завдания столть як-найо́ільші, і мсиі здається, що коли члени Агрогуртка усвідомлять (а воні усвідомлюють) ті завданнл, ццо неред ними стоять, то, зрозуміло, Агрогурток їх виконає.

Питания, що дуже гостро стоїть у сучасниіі момеит - це питаиня колективізації сільського господарства. Наиі с.-г. ВИLUli mе не підготовдені до цієї роботп і от деї огріх муспть зановнитл наш почеспиї ювіляр-Агрогурток. Віп мусить на це питашня звериутп належну увагу.

צ Агрогуртка є всі можливості до того, щоб добре працивати в цьому напрямкові.

На закінчения л хочу побаяатн Агрогурткові, щюб ті завдання, які поставлені перед сільським господарством, він з найбілыним јспізом впковав! (Оплескт).

Голова: Слово для привітания надається тов. Boмквісту від ОкрЗУ й НКЗС.

Tob. lomebict.
Від щирого серия вітаю вас від імени Клйвського Земельного Відdiлу ï Народиього Комісаріяту Зсмеиьинх Справ. Я пе буду зупивятися на мпиулому та з'адувати те, що було тут сказано. Я хочу тронки глянути внеред, хочу висловити ті побажання, які сьогодиі надзвичайно уперто впсовує наше с.-г. виробництво.
 агрономічннї відді: $\mathfrak{K}$. П. І., ці дві шшколи, нова ї стара, завлди в достатнії мірі реагували на потреби с.-г. впробицтва. Ви пам'лтаєтсе, що в першиї рік розвинення у пас агрсномічної допомоги селянство вимагало агронома-універсаліста. Пізніне, в міру удосконалення агрономічної дономоги селянству, в міру поглиблення цієї допомоги, треба було, поруч з універсалістом, мати доброго фахівдя. Але далі виробництво вимагало ще більшої диференцілції,-треба було дати селянству ще й організаційну допомогу, і ми бачгмо, що ваша Впца Школа почала давати агронома-організатора.

Тепер ваше с.-г. впробиицто стоїть напередодні величезних реконструктпвнвх змін. Наше селянське господарство мусить перетворитпсь на нове го•подарство, воно муспть перебудуватись з куетарного, дрібного підириемства на велнке соціллістичне господарство.

Проблема збільшення врожайностл, яка встала во всю височінь, проблема складна та відповідальна, потребує величезншх зуснль з боку агрономі. Јвше агроном-конструктор, агроном-організатор зможе перевести цо велпчезву роботу; лише він допоможе Радвладі та Компартії збудуватп соціялістичне господарство. Але треба сказати, що ця реконструкція вимагає від нас вс лише відповідних знаннів, вона вимагає від нас ситузілзму в роботі, переконанвя в правдивості тпх шляхів, які ми зараз накреслили. Вона вимагає від кожного агронома-організатора великих зусиль в справі будування соціялістпчного господарства. Ця реконструкція вимагає від нас не тише уміння організувати роботу, а ї перевести ї цілком певними стежками, які намічені перед нашою країною та сільським господарством.

Агрогурток, коли він зумів в попередні часи свого існуваннл, часи досить несприятливі длл розвитку громадської ініціятиви, своєчасно ставптн питання про потребя сільського господарства, пошприти та переглянутв навчання в нашій школі, то тепер, за умов абсолютпо сприятливих для поширення громадськоі діяльности, він, безумовно, зуміє дати нам не лише організатора, але оргавізатора-актпвіста, який мусить будувати велике соціллістичне господарство.

Я висновлюю побажання, щоб Агрогурток кожної хвилини дбав за те, щоб дати максимальну вусоку продукцію, себ-то агронома-організатора-активіста. Всі дапі для цього в нього є. Ми можемо виконати ті завданвя, які зараз поставила Радвлада (напр., підвнщення врожайностп, здешевлення продукції) лпше в тому разі, коли ми будемо достатньо підготовлені для перебудовп цього дрібного господарства в соціялістичве господарство. Гурток має амогу псревестп цю роботу з тим самим успіхом, з яким працював протягом свого 25 -тирічного існувания. (Оплескд).

Голова: Слово надається тов. Степавешкові від Ґїӥвської Краєвої Станції.

Тов. Степаненко.
Товариші! Здається зовсім недавно ми відмічали одии із значних етапів нашої роботи - 20 -тиріччя існуванвя Агрогуртка. Це 20 -тиріччя якраз припадало ша той період, коли гурток ннше почав від-

родлуватися післл того запепаду，в часи громадлнської віӥни，нро яквй тут вде говорилося．LLeй неріод нотатку відроджения творчой риGоти напої крайни був також неріодом початку творчпі роботи наниї нколи та періодом бурного зростання ї розвнтку наного Агрогуртка． ＇l＇оварииі，які тут виступали，вже говорипи при цеї період．л тиин скаляу，ццо ми в цей період，святкуюти 20－тиріччя，памітили ті шыяхи， яними треба їтл в дальшій нашії роботі．
＇Ті побоювання，які були тоді в деякого з нас，пцо під час бурхливого революційного життя у пас ше буде можливостп，не буде бази для ризвптгу Агрогуртка－ці всі побоюванця відпалин．Дтя розвитку Агрогуртка у нас тепер ！творились лю－шайкрањі обставнин．І от，то－ варнші，в сучасниї момснт ми вже переживаємо такий етапи у свор－ чіін робєті пашого Союзу，коли перед Внцою Школою，зокрема перед Агрогуртком，стоять падзвичайно серйозиі завдання．Ми встуинля тепер в період реконструкції наного пародиього господарства，сенян－ ськог тоснодарства，ї ця реконструкція внмагає того，шюб Вища IlІкола давала все нові ї нові кадри агрономічних робітияків．Сучасна агрономічна армія потребує все більших і більных резервів．I от． тоцаринi，в готуваниі цих резервів Агрогурток повинен，на мою думку＂， відогравати ту величезну ролю，лку відогравав досі．

Внца Ll上юла потребує доновнення，яке виявляється в формі само－ діятьносте，в формі творчої роботе студептства в своїх організаціях． в своїх наукових гуртках．К゙оли б Вица школа не мала цього допов－ нення，вона не зуміла б дати тих робітників，лкнх потребує вироб́－ ництво，якнх потребу6 будівнндтво соділлізму в нашіїі країні．Агро－ номічниї Гурток завлти був тим місцем，де наше студентство мало змогу внявлятп свою івіціятнву，внявлятп свою самодіяльність з усіх галузях агрономічних дисциплін．I от，товариші，я гадаю，що цю місію свою Агрогурток і в маӥбутньому буде виковувати ще ширше та глибше，ніж він виконував досі．
＇Говариші，вітаючн вас від імени Київської Кіраєвої Дослідної Станції，я муиуу відмітити ще одвн момент－ми дослідиій справі ириділяєм дуже мале місце．Я хотів би звернути уваиу на те，цио перед Вицою Школою стоїть завдання дати робітників для послідної （－прави，на пку покладає партія та Радвлада нддзвичайно великі зивданяя в сучасниї момент．Я муmу відзначити ту ініціятиву，яку виявив Агрогурток в ццому напрямку．Він звернувся до нас а про－ хиниям утворпти семінар для вирчання дослідиої справи．Ми，зі свого боку，віддаємо для роэроблення цих питань в семінарі нані краці сили．I ми в ції справі（готування робітпиків для дослідної справи） завлди підемо па зустріч уеякії інціятиві．

Товарині，закінчуючи своє привітания，я хотів бн побажати，щоб наступие 25－тиріччя діяльности Агрогургка，яке буде періодом，ко：ін ми в曰ӥцемо на пирокпї щлях соціялізму，коти ми досягпемо тих завдаиь，цо поставив їх Великвї おовтень－в цей період，я гадаю， ті агрономп，лких буде виловуватп наш（．－Г．Іиститут，приїдуть нil
 нича класа завоӥовувати свії Жовтень．（Оплески）．

Голова：Слово надаєтьсяя проф̆．Філіповевкому від Київ－ ського hиституту Цукрової Промисловостін．

I［ po ф．（ рі．ліповськпї．
Післяреволюційна доба поставнла перед пролетаріятом надзви－ чаӥно велику проблему－проблему індустріялізації напої країии． Ви зпаєтс，що в розвптку пашого сільського господарства наӥйілльшу ролю відограє індустріллізація с．－г．виробництва，перероб．тения при－

роднік наних сировниних подуютів в цінніні иродуктн, в проддкти иромисловости. Роввиткнві цієї гаяуви промисловостн ноставиени надзвияайно шицокі перенективи, а такон і великі зивдания. Пісаяревиднційна доба одночасно позначаеться тим, що розвиток ниомистовости базуєтьел не на старих засобах оргаиізації, воня нознацаєтьед тим, що ці засобн нивнниі бутн удосконалені.

Lia паукового вивчения цих нитань і організ уються виці пауково-
 злдаяєтьея lиститут цунрової Промисновоени.

Перед вами, практичиими роб́тниками сільського rocнодарства, жнтгя поставить невідкладу вимогу організувати спривину седян-
 стріяиізицій крайши та дія забезнісчения добробуту крайни. Ці интання


Вітаючи вас від імени нового lиституту, вітаючи вас, що пройшнп довгиї ньял, ми сподіваемося, но робота в галузі цукрового внрийництва не залиниться бсз вашої увагп. Вітаючи вас, л снодіванось,
 господарства внкличе серед вас велику урагу. З другого ооку, товарині, те, ци вам потрібно для дономяги від lиституту цукрової Іромисловости, він з радістно зробить. (Oилески),

Голова: Слово надаєтьея т. Папакіиові від Oкпролетстуду.
Тов. Папакіл. Дозволите мені вітати ед-тирічний ювілеї Аррономчного Гуртка. В Һнйвському Округовому Бюрі є 25 наулово-тихнічінк гуртків, і на одному з периних місць стоїть Агроюрттк К.С.-Г.I. Далі, в конкурсі, якиї переводиться зараз у всеукряйнськиму маитабі, Агрогурткові належінт таколі одно з периих місць.

Сьогодиі треба сказати, но иеред Агрогуртном стоять дви основних завданнл: 1) вивчення нових досагиень науки та техніни в сізьському господаретві та просувапия їх в сезянську масу і 2) здіб́иіиу продетарську частину студеитства висунутн на наукову роботу, в аспіраитуру. Головне - це здобуті знаиил иссти па село, в селянське господаретво, в раданське колективие господаретво. Саме цієно роботон ми набагато полегшимо соціялістичне будівнццтво. (Oилескии).

Голова: Слово вадається тов. Бондаренкові від јмени нартійного колектнву та проф. організацій К. С.-Г. І.

Тов. Боидаренко.
Товарниі, дозвольте вітати вас віц імени партійних, професіїннх та громадських організадій Інституту з 25 -тиричям плодовитої роботи Агрогуртка. Робота його переводилась весь час і переводитиметься в двох наирямка: 1) готувания ниукових робітинків і 2) готування прантичних робітнинів. Ми, товарині, нережпен надзвнчайно тяжкі часи, а гепереми нереживаємо тої момент, коли вея наша соспітьність напружено ідде до вноюаияя проблем, що їх ноставнла партія ӥ раданська влада. іІенін на прифес. З’їзді в 1919 роді сказав, що коли робітннча класа взяла владу, ьона одержувала по 7 пудів хліба на душу втої час, як селяни хліборобних районів мали по 17 пзд. Завтания вашого пролетарсьного студентства буті тнм стимулом, якнй дасть можливість розвинути семянськс господарство настількі, поб роб́ітннцтво було цілком забсзпечене.

Товарині, ми бачныи, що гурток наш в майи́утньому, в персиектыві має надто всликі завдаиня (наприклад, ироблема підвипцення врожайностия. Гурток колись скупчував навколо себе револниційиі масі студентства, він див низку видатних науковпх робітників. Гдрток має надзвнчаїпо и́агато минуяс. Тюпер, нідотовляючи тнсячі нових

командирів，нових реконструктория сільсьного госнодарства，він пови－

 в могутню фабрику＂．Оце завдания стоїть неред усім рои́ітництвом， педед партією，перед нашнм $ө т д с п т е т в о м ~ і ~ п е р е д ~ н а ш и м ~ А г р о г у р т-~$ ком．Робота Гуртка буде вавжди матн від нартійних та професійннх



І＇сктор に．C．－Г．І．－Маз уриевич．
＇Тиварині，дозвольте мені，від імени Правліния К．С．－Г．І．теж висло－

 фахівців для організації роввитпу с．－г．，не лине кналіфікованиго
 розвнватися ciuleble господарство，але，норуч з ннм，вона повннна датл громадсьного агронома，нкий разом з винонанням завдань прак－
 ぶсвтнсва реводюція，пронадив би культурну революцію в масах віг－ сталого еслянства．З цією роботою сам Јиститут не мігбп упоратись， коли б їому не допомогла величези самоділльність самого етудентстьа． l в ньoму напрлмну Агрогурток провадить величезиу роботу．

В той чае，лк в мпнулому Агрогурткові доводннося пјобивати з тялгими зуснллями шгяхи для своєї роботи，доводилось бути па－ спиком в снстемі $\mathfrak{f}$ ．П．І．та в усій сшєтемі державного апарату，тепер в нашій снстемі освіть та нашій державній системі Aгрогуртог є органічна частнна．Мипочуваємо в Агрогурткові потребу，він повинен існувати．А раніни，як це паводив проф̆．Веселовськвй，тодінииї дирент． Інституту говорив，шо агроном новинен тілтьеи й знати，як хвости підв’язувати коровам．Ми добре почуваємо，що Правління Іиституту повино дати моральну та матеріяльну допомогу роботі Гургка．

До нсіх тих привітань，тих побажань，які тут впсловлювалт， дозвольте віл імени веіх тпx，хто тут зі́рався，від імени тих гро－ мадськнх та державвнх організацій，які вважапть за свії обов’язок не тільки вітати та вис．повлювати побажания，але провадити свою р и́оту в тісному нонтакті з Агрогуртком，дозвольте нисновити Агро－ гурткові надію на нашу，чід усік організацій та установ，всебічнг，ми－ ральну，наукову ӥ матеріяльну дономогу．Хай живе Aгрогурток！

Голова：ЦЦ̆е мають привітати від такпх оргаиізації：Сортівничо－ Насінневого Управліния，Окрнасіньосоюву，Һраєвоі Насівиевої Станиії， Науково－дослідчої катедрн с．－г．економікн．Але за пізнім часом，за вашого згодою，дозвольте принпнити заслухання привітань．

Зуперечень нема．Слово длл відповідп на привітання надається голові Агрогуртка，тов．Каньовському．
＇Tob．К＇аньовськпй．
До цього часу ми мали актцвиу пiдтрпмку з боку пиирокої агро－ помічної суспілности，з боюу професури та навчштемьського складу
 імени Агрогуртки вистивити запевнепня，ни мџ оу：демо ї надият провадптг роботу цо－до виловування робітнинв сільського госпо－ даретва；пцо ми будемо привцдити роботу над внлованиям тих роб́т－ ників，які з ептузіязмом підуть перебудовувати сільсьне госпо－ дарство，підуть будувати сільськс госноцаретво на соціллістичиих засадах．（Опиески）．
［’олова：На цьому дозвомьти наше врочисте засідания вважатп закінченим．
3 M I C T.
По вові.лек професора В. В. Колкунова ..... 3
М. Орлопськпй. Професор В. В. Колиуупов ..... 4
Іроф. С. Городсцькиі. цј-тиріччя науково-педагогімної діяльности прон. В. В. Колкунова ..... 7
Б. Ніжипл. Плеханов та ідсине коріипя ліквідаторства ..... 10
Проф. М. Кравчук. Іро інтерполяцію з допомогою ортогоналыипх многочленів ..... 21
Проф. М. Кравчук. Про нанближене розвязання рівнань ..... 29
Проф́. О. Лсбедєв і О. Савеиков. Делкі нові даиі а бionorï̆ та фiaiogoriï прядки соснової (Dendrolimus pini L.) ..... 37
I. Білаиовськиї. ІІкідливі комами в Боярськім пауково-дослідиім ліянпитві влітну 1927 r ..... 51
II. Осоледець. Досліджения над нігментованими та непігментованими росли- нами цукрових буряків ..... 56
Б. Iллінськиї. Властнвості форм колоса та звязок ї. з ияшыми ознаками гібриду Улька $\times$ Іковка ..... 65
В. Хевитська. До питання про хемічний самозахист озимих пшенлць ..... 83
Проф. К. Павловський та С. Ерлер. Кількісний обрахунок азотнстих речо- вив в сечі коня, коли годувати иого конюшиино-пирійним сіном ..... 97
Профф. К. Павловськийта С. Ерлер. Ааотистий обмін у коней, коли году- ватп ix вівсом та луговим сіном ..... 108
Ф. Баравецькпй. Гпурова кислота в сечі кролів при різии нормах ..... 119
М. Гудпм- Левкович. До питаннл иро дннаміку морфології крови корів за різної годівлі їх. ..... 128
М. К опаииця. Вплив запасів деревини на господарство ..... 136
Проф. Д. Шевчук. Роляя деревинн в иародиьому господарствл ..... 147
П. Дицяк. Організадія і практика машиново-тракториих товариств на Кпївщині . ..... 159
10. Міхівський-Постөрия. До впвчөння селянського господарства в Київ- ському райові за 1927 рік ..... 177
10. Міхівський- Постерня. Доба товарового фетишизму на Україні ..... 185
Г. В ойт у ш еико. Організаціивнй план господарс'гва К. С.-Г. І. „либока Іо- тина- Варишаімьського раӥону па Київщииі ..... 203
Проф. І. Щ оголів. Хроніка інетитутського життя ..... 263
Г. Герасу н. $Я_{к}$ наімити готувались до робфаків ..... 267
А. Романіка. Виробництво студентів 1 курсу оргфаку в $1927 / 28$ році ..... 269
Яків МаркілновнчКуда Пегролог. ..... 278
Двадцлтип'ятиріччя Arporyјтка КСГІ ..... 279


[^0]:    ${ }^{1}$ ) Треба відмітити, цо всупереч твордженням $E$ кштей н a, „dass dieser Schmetterling Verdaunggorgane nicht besitzt*, кишечиик, у.метеликів $є$, але в сильно редукованому стані. Ко.ти б не було кишечвика, то були б відсутні и м мальпігієві" судинн, ве було б і сечи, про яку нагадуғ: сам автор, колн каже, що метелики викидають рідину.

[^1]:    ${ }^{1}$ ) Цей шкідппк останиіми часами почннає завдавати велдкої шкоди на контппенті Европи. З усіх боків надходлть скаргп на надзвпчайно його размноженнл. у 192t-25 роках масово розмпожився віи на Поділлі - наприклад. в дісах ва межі Гап̆синської огруги з Гумаиською. З Південної С.тавії проф. Ковачевич сповіщає про надзвичаїне розмножепия L . dispar в Кроатії та Ставонії в 1919 та 1923-2.4 роках (див. Anzeiger für Schädlingskunde 1926 р. ст. 93); далі Баду (H. Badoux) оповідає про великиї пого надад на каптанові шпзькостовбурники вздовж течї̆ Ticघ (Journ. forest. Suisse 1924).
    ${ }^{2}$ ) В. Огієвськнї в статті ${ }_{\text {n }}$ Боротьба із шкідннками в Городиському ліснпцтві" (Укр. Лісовод. Вересень $19 £ 7$ ) вказуе, що лєчка пр.- недоиарка вэимку виинин.та геть птицл. Було б дікаво мати більші подроб́мі що-до цього сностереження т. Өгієвського; авторові статті ніколи не доводинося бачити, цоб итиця живиласл лєчкаме прядкп-недопарка; очсппдлчки, повчтяна покрівтл яєчок чимсь відворотия птчці.Нпцення яєчок L. (іяраг під жукіь а родпни Dermestidae встановлюють длл Кпйощини роботи Дарницької ліс. дост. станції.

[^2]:    ${ }^{1}$ ) Вивести самого жука не вдалося.

[^3]:    ) Грибка пюб'лано визначнв П. Савинський в мікологічному відділі Київської Стаари.

[^4]:    1) Через це иранитніше було 6 визначати густісь чөрез середию довжииу колінець стринил, але оскільни бідьи прийито виэиачати густість лк відношенни кількости колосків до дощжини колосового стрижия, то ми також ирийнллп це визначеиня
[^5]:    ${ }^{1}$ ) lbid., cтор. 499.

[^6]:    ${ }^{\text {1）}}$ Петоянц робить виняок з цієї закопоміриости д．тя голивчатих типів пшепнць．
    ${ }^{2}$ ）За иевеликмм числом рослин．
    ${ }^{\text {3 }}$ ）Облік переведено ва всю діляику，а не за окремими ростинами．

[^7]:    1) За ковя, що ดого дано для досліду, впсловлюємо подяку керуючому уаєтками К. С.-Г. І., А. А. Романіді, керуючому Голосієвом. С. П. Варанівському, та зав. госп. дослідвої стапції, П. В. Хальчицькому.
[^8]:    ${ }^{1}$ С. А. Иванов. Об азотистом обмене у домаиних животных при различвом кормлтевип. Стр. 135.
    ${ }^{2}$ ) Mitteilungen des landurirtachaftlichen Instituts der Universitat Breslau II. 1903. 273. Th. Pfeiffer, C. Bloch, R. Riccke. Zur Beatimmung der Hippursäure im Harn.

[^9]:    $1,2,3,9$ ）Э лепбергер．Сравпительнал физиология домашиих жпвотных．

[^10]:    

[^11]:    1，Эллевбергер．Сравнительвая фивпологил домашиих животных．
    2）В дій же праці наведено дослід а валахом，якого годувалв сіноу；добова кількість адоту $\mathrm{NH}_{3}$ була пересічно $0,263 \mathrm{~g}$ ．Азот NHz впаначався аа Крюгером＇та Peйхом．

[^12]:    ${ }^{1},{ }^{2},{ }^{3},{ }^{4}$ ) Цпх пифр у авторів нема-перераховання аробили ми.
    ${ }^{\text {5 }}$ ) у ваведеній уже ираці С. О. Іванова вказуьться на дослід а бараном на сіві; годуючись сіном, баран був у стані аэотистої рівноваги. Коеф. Robin'a у барана був 73,6; але, годуючч цього ж самого барана довільво, коеф. був 88,7.
    ${ }^{\text {ө }}$ ) Элленбергер. Сравнвтельная физпология домашннх животных.

[^13]:    1） 06 ааотпстом обмене у домашних животн．при раалнчном кормлении，ст． 129.
    ＊）Элленбергер．Сравнитетьная фиапология дом．жнв．стр． 375.
    ${ }^{3}$ ）С．А．Иванов．Об азотистом обмеве у домашв．жнвотвых при рааличном коруленни，стр． 141.

[^14]:    1）А фонскпи．Сравнитетьпые исстедоваиия азотного обмеда домашних жи－ вотных．Труды Государственного инотвтута әкспериментаььпой ветериварин，стр． 80

[^15]:    ${ }^{1}$ ) $=$ Эти цифры дал мие проф. А. В. Палладин, который много лет изу тал креатинин"

[^16]:    1) Метода цього способу паведено в праці (. О. Іванова „Об азотистом обмене у дозашних животних ирп раалнмиом кормлении".
     човин сечі коня при годуваниі коню!иинно-пилійним сіном.
    ${ }^{3}$ ) Эд.тенбергер. Физиопогпл дпмаииих животиих.
[^17]:    ${ }^{1}$ ) Проф. К. Павловський та С. Ерлср. Кількісий обрахунок ааотистих ечовнн сечі у коия при годуваниі конюшиино-пирійним сіном.
    ${ }^{\text {2) }}$ Эллепбергер. Сравиитетьияя физиология домапипх животных.

[^18]:    ${ }^{1}$ ）C．II．А фо искпи．Сравиительные псследопания обмена домашних жпдотных．
    ${ }^{2}$ ）Поф．К．Папловськи Ата С．Ерлер．Кількіснипоблахунок азотистих речо－ вин в сечі коня，коли годувати конюшпнио－періиипм сіпом．

[^19]:    ${ }^{1}$ ) Креатиніновпй коефідієнт, деб-то кількість азоту креатиніну + креативу, що внділюється иа кіло ваги за добу, визначена в $m g$.
    ${ }^{2}$ ) Проф. К. Павловськй та С. Ерлер. Кількіснив обрахунок азотист. речовии в сечі конл, коли годувати конюшинно-пирійнм сівом.
    ${ }^{3}$ ) С. Н. Афопски $ф$. Сравнительвые исследования азотистого обмена дом. жив. Труды Гос. Ивстит. Эксшерим. ветеринарии 1926 г., том III, вып. 2.

[^20]:    ${ }^{1}$ ) Ivar Bang. Lehrbuch dor Harnanalyse 1926 . s. 51.
    ${ }^{2}$ ) Biochemlsche Zeitschrifft. $145 \frac{1}{2}$ S. 32. Schnapper und E. Liquer- ${ }^{\text {Be }}$ timmung der Hippusauro im Harn.".

[^21]:    1）Щоб запобігти лвищ гіперемії，уюол побилось но раніцо $5-10$ хв．після де－ мнфенції．

    3）Користуємось пагодою，щоб висловити глибоку подлку Е．А．Гудим－Левкович та аспіраитові I．І．Назаренкові за техпічну доиологу，коли брали пробн та коли дели підрахунки в камерах．

[^22]:    ${ }^{1}$ ) P. Schilling. Das Blutbild und seine klinische Verwertung. 1924.

[^23]:    ${ }^{1}$ ) S. М. Куда.-Роэвпток Tranctes pini на Волииі.

[^24]:    ${ }^{1}$ ) Melard-Insuffisanse do la production des bois d'ocuvers dans le monde. Paris, 1900. ${ }^{2}$ ) Тиаин - Балаис древесиин современвой Евроны. Журнал Лесовод за 1927 r. 스승 2, 3. 4. 5, 6, 7. ${ }^{\text {3 }}$ ) Журнал ${ }_{n}$ Internazionaler Holzmark".

[^25]:    1) Проф. 'Гкачепко-Какую польау приносит лес.
    ${ }^{2}$ ) Лесное уозяиство Р. С. Ф.С.Р. на 1927/28 г.
[^26]:    
    2) Проф. Ткаченко. -Какую польау приносит лос.

[^27]:    1) Iваповський-Ековомическая географвя деса.
[^28]:    ${ }^{1}$ ) Івановськи й. - Нидустриализаціл лесного деяа.
    2) Якшів. Хозяйственно-ековомпческоө значечие подсочки в СССР.

[^29]:    ${ }^{\text {1 }}$ Тирса висушується п обливається сірчаною кистотою.

[^30]:    1) За таким порядком: вапр., Мик. Слоб. має всього дві групи. друге селидяе 3 групи, - шукаєзо ще таке саме, далі пиде село в 5 груп, - шукаємо що таке, і т. д.
[^31]:    1) Чоколівки Нивок.
[^32]:    0брахунон Перейдімо до обрахунку робочої та тлглової сили, затрат робочої потрібної для рільництва; розрахунок будөмо вести, та тагловоі сили маючп на увазі остаточне заведення наміченоі для гов рїльництві. сподарства сівозміни.

[^33]:    06рахунок мертвого реманенту аля рільництва.

    Обрахунок потрібного с.-г. реманенту для рільництва треба вести валежно від робот у полі, своєчасного та доцільного їх впконання та наявностп тяглових одиниць у господарстві (див. таб. на ст. 231).
    З наведеного розрахунку бачпмо, що, для повного забезпечення ріпьництва, господарству потрібио мати такпї реманент:
    Плугів 2-хкорп. „Діра" до тракт. . 2 шт. Молотарок кукурудзяних парокін. . 1 ипт. Плугів 7-мицалевнх „Сакга" . . . 5 . Терок конюнинових . . . . . . . 1 . Ку:льтиваторов 7 -митап Вендького Диснових тронних оорін до тракт. Мвоголемешників до трактирів . .
     Борін посівних 6 титавкових . . . 3 Сівалок 17-тирядкових . . . . . . 4 Сівалок розкидних . . . . . . . 1 Жаток-снодов'язалок . . . . . .
    Сіпокосврок . . . . . . . . . . . 4
    
    Молотарок складних 6-тисильн. . . 1 " Маипи Геїда для протр. иасінл. 1 "
    Крім того, господарство повинно бути забезпечене потрібною кількістю дрібного реманенту, як вилка, граблі, допомічне приладдя до запряжок та шн.

[^34]:    ${ }^{\text {1) }}$ За браком місцл редакцін, иа жаль, позб́автена змогп вмістити багатий і цівавнй матерілт, що є д ії розпорлджениі, про роботу окремих секцій Агрогуртка. бійтіотекл, pyx фінаисів і багато ини., обмежнинися голодиим матеріялом. що зматьовує важки, але славстый шллх, що пого иройиов Агрогурток за 25 років, загальну фіаіономію Гуртьа-овіллра. ролю його в мннулому ї сучасному литті наного lиституту та персиеттини, що иідкрилнся перед иим аа умов радяпської влади і генонетрукиії сільського господаретва на соціялістичних аасадах. Редакція.

[^35]:    1) О. Г'римм. „Оранизаиия уииверснтетского пенодавания по проэіту пового устава". „Русслая Миссы", 1916 г., ни. 小゙.
