## Effect of Monopotassium Phosphate on Flowering of Litchi

 (Litchi chinensis Sonn.) cv. Hong Huay.
## โคง

สัจจา บรรจงศิริ และสาธิด พสุวิทยุุล

## บตคัดย่อ

การศึกษาผลของุุยามนนโพแทสเชียมพอสเขด $\left[\mathrm{KH}_{4} \mathrm{PO}_{4} \quad(0-52-34)\right]$ ที่ ระดันความเ ึ่มข้น $0,1250,2500,3750$ และ 5000 ppm ที่าห้ทางใบกับลิ้นจี่พันปุธธงฮวย อายู 5 ธิ ที่สวนไม้ผล จาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเดือนตุลาคน 2535 ถึงเดือนกันยายน 2536 ปวากฎว่า $\mathrm{yyv}^{2} \mathrm{KH}_{4} \mathrm{PO}_{4}$ ทุกระดับความเปัมข้นไมีิ ผลต่อกาวอยกดอก ความกว้างความยาวชองชอดถก ษนาดของผลและคุมภาพษองผล ส่วนการเปลี่ยนแปลงมริมาม total nonstructural carbohydrates (TNC) ใน

 ออกดอกประมาณ 2 สัเดาห์จะลคนิมากลง และปรมมาม total nitrogen (TN) ในาบ ของลิ้นจ่ท่่ได้รับบุ่ยที่วรดับความเ เข้มข้น 1250 ppm จะมีปริมาณสูงที่สุดเ เ็นสัดสวนดกผันกับ เปอร์เเนด์กาวออกดอก

ภาควิชาพืขสวน คณะะเกษตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุบลราชธานี
Dept. of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani
University , Upon Ratchathani 34190 ,Thailand

Abstract

A study on the effect of Monopotassium Phosphate $\left[\mathrm{KH}_{4}\right.$ $\left.\mathrm{PO}_{4}(0-52-34)\right]$ application at the concentration of $0,1250,2500$, 3750 and 5000 ppm on the flowering of 5-year old Litchi (Litchi chinensis Sonn.) cv. Hong Huay in an orchard at Amphoe WarinChamrab, Ubon Ratchathani Province was conducted from october, 1992 to September, 1993. The result showed that $\mathrm{KH}_{4} \mathrm{PO}_{4}$ didn't have effect on flowering, inflorescence length and width and quality of fruit. Total nonstructural carbohydrate (TNC) content in both shoot and leaves were not significant in treated and controlled trees. After treating, TNC content in both shoot and leaves are decrease first and then increased. Two weeks before flowering, TCN decreased again.Tota nitrogen(TN) content in the leaves was highest at the fertilizer concentration of 1250 ppm . All showed negative correlation with flowering.

คำนำ

เนื่องจากบระเทคฯทยมีศกกยภาพที่จะบลูกลิ้นจิ่ในแหล่งนลูกอี่น ๆ ได้นอกจากภาค
 ปลูกได้ แต่อย่างไรกัดาามผลผลิดที่ผลิดได้ตังนับว่าน้อย เนี่องจากมีหลายสาเหตุ แต่พนว่า







 ทางสรัรวิทยาบางเระการของสิ้นจั่หับธุธงธวย เพื่อเป็นแนวทางการเหิ่มผลผลิดลิ้นจุ่านภาค กะวันออกเฉียงเหนีอ

ลิ้นจี่ (Litchi chinensis Sonn.) เป็นไม้ผลยีนต้น อยู่านวงศ์ Sapindacaea มีชื่อสามัฏนลายบื่อ เงน Litchi, Litchee, Lichee, Leechee, Laichi และ Lychee แต่ที่นิยมเสยยคือ Lich1 และ Lychee (ศรียู, 2529) คาดวามีถิ่นกาเนิดอยู่ แถบตอนใต้ของประเทศจึน บริเวแมมตลยูนาน กวางเจา และเสฉวน จากนั้นจึงแหร่กระ จายไปยังประเทศต่าฯฯ เชน พม่า อินเดีย อัฬริกาใต้ ออสเตรเลีย ได้หวัน ถู่ฟุน บราชิล ศรัลังกา ตาวาย มาเลเจึย และอินโดนีเชีย (SIngh,1954) สาหรับปวะเทศไทยสันนิษฐาน ว่านาเข้ามาในสมัยรัดนโกสินทร์ดอนด้น

ลิ้นจี่ีที่ปลุกอยู่ในประเทคไทยสามารถแบ่งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ท ตามลักษณะการ ปรับดัวให้เข้ากับสภามแวดล้อม. (ธวัชบัย, 2524)

1. กลุมมที่ต้องกาวความหนาวเย็นเทียงเล็กน้อยกีสามารถออกดอกได้ ชั่งได้แก่
 สาแหรกทอง เป็นต้ม
2. กลุ่มท่ต้องการความหนาวเย็นเป็นเ วลานาน เพ่อชักน่กาารออกดอกได้นก่หันษ์
 โัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคารออกดอกของลิ้นจุจั้นพอจะ แบ่งได้เป็น 2 ปัจจจยยย่างกว้าง ๆ ได้แก่

ปัจจัยภายใน เบ่น ความสมมูว์์ขของต้น นับว่ามีความสาคัญ กล่าวคือ ถ้าต้นไม่ สมบูรณ์โอกาสที่จะ จริญเติบโตกีน้อย อาหารสะสมในลาต้นกีน้อย การออกดอกจึงน้อย (พืวเดช, 2529)

ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกได้แก่

1. घุณหภูมัโดยอุณหภูมิต้าจะสสงเสริมการออกดอกของลิ้นจ่่ Menzel and Simpson (1988) พบว่าหากณณหมิลดด้าลงส่วนของช่อดอกจะเจริษออกมาเร็วข้้น 2 สัปดาห์ นอก จากนี้ อรพิน(2532) พบว่าก่อนออกดอก 27 วัน ถุณหมูมิจะต้องลดลงมาอยู่ในช่วงระ

2. ควาแเครียดน้ำ (Water Stress) อดุลยศักดิ์ (2527) พบว่าลิ้นจิ่ด้อง การป่วงแล้งเพี่อบังคังไม่ให้แตกาบอ่อนจะช่วย่าห้ออกดอกได้ดี้น้้น
3. การไ/สาวควบคุมการเจริญเติบโตพิช โดยการห่นสาร paclobutrazol ความเข้มข้น 1000 นละ 2000 ppm กับลิ้นจี่หันธุ์ญงธวยพบว่ามีผลานการเพิ่มการออกดอก (สุจริศ,2531) นอกจากนี้การใชึdaminozide ความเไ็มน้น 500 และ 2000 ppm กับ ethephon 500 ppm จะเพิ่มจานวนป่อดอกและทาให้ออกดอกนอกถดูได้ (สุวิทย์, 2517)
4. กาชควั่นกิ่ง และตัดแด่งราก อดุลศักคิ์ (2527) ได้ทดลองควั่นกิ่งลิ้นจี่พันหุ โอวเฮียะ พบว่าทาให้เพิ่มเปอร์เชนต์การออกดอก ในประเทศจีนได้มีการดัดแต่งรากที่ ความลึ่ก 5 ชม. สามารถชักนานหลิ้นจี่ออกดอกได้
5. ธาตุอาหารหึบ มีงานทดลองกับไม้ผลหลายชนิดได้ยีนยันว่าธาตุไนโตรเจน มีผลยับยั้งกาวออกดคกได้ เป่นในมะนาว (สัจจา, 2533) มะม่วง (คณพล,2532) เป็นด้น และ ธวัญััย (2524) พบว่าปริมาม total nitrogen (TN) จะลดลงในช่วงล้้นจื่ออกดอก แต่ก้าาหห้ไนโตรเจน ในปริมาฉมากก่อนออกดอกจะท่าให้การออกดอกลดลง Chaplin และ Westwood (1980) รายงานว่าโนไม้ผลที่ชาดฟอสพตรัส (P) จะเกิดดาดอกน้อย และ Chapman (1983) วายงานว่าการไห้ผอสฟอรัสกับด้นลิ้นจี่ที่ไห้ผลแส้วจะทดแทนการควั่นกิ่งได้ แดไมมมีม้อมูลอธิบายค่าหห้ไนระยะไหน ในมะม่วงถ้าความเ ข้มของฟอสฟอรัส ในส่วนยอดสูงจะ ทาาให้นอดอกผลิเร็วขึ้น (Reddy และ Majmudar, 1985) นอกจากนี้ ศคึสร (2533) ได้
 สามารถเพิ่มการอยกดุอกได้

## gุLn $3 x^{\prime}$

คัดถ้นลิ้นจี่ตันดุุธงษวย อายุ 5 ปั ขนาดตรงหุมประมาณ 4 เมตรจำนวน 20 ต้น วางแผนการทดลองแuม Randomized Complete Block Design घี 4 th 5 สิ่งทดลอง ดังนี้

1. หนต้วยนั้า (Control)
2. ห่นด้วยมุยโมโนโหแทสเชียมพ่ลสเพ $\left[\mathrm{KH}_{4} \mathrm{PO}_{4}(0-52-34)\right]$ ความเ ไ้มโน 1250 ppa
3. ฟนด้ายบุ่ยโมโนโพแทสเขิยมพอสเฟต [ $\left.\mathrm{KH}_{4} \mathrm{PO}_{4}(0-52-34)\right]$ ความเบิมป้น 2500 ppn
 ความเบ้มป้น 3750 ppx
4. ทนต้วยบุ่ยโมโนโพนทสเชียมฟตสเทต $\left[\mathrm{KH}_{4} \mathrm{PO}_{4}(0-52-34)\right]$

ความเข้มข้น 5000 ppm
การให้ปุยยดดยพ่นเวลาเช้าจานวน 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์

วิิีีกา
1.วัดเปดร์เชนต์การออกดอกโดยสุมกิ่งจจานวน 10 กิ่งต่อต้น และนับจานวนกิ่ง ที่ออกดอกน่ามาคิดเป็น เปอร์เซนต์กั่งที่ออกดอก
2. วัดความกว้างและความยาวชอคอก โดยสุมช่อดอกจากกิ่งที่ออกดอกน้มาวัด ความยาวและความกว้างของแต่ละชอและนามาหาค่าเฉลี่ยความกว้าง และความยาวของ ชอดอก
3. คุณกาพของผค - ขนาด กว้าง $x$ ยาว

- น้ำหนักผล
- เปอร์เชนตึ TSS
- เปอร์เซนต์ TA
- TSS : TA

4. เปอร์เซนต์ total nonstructural carbohydrates (TNC) ของใบ และกิ่งก่อนให้ไุยย และหลังใหัไุยจนกระทั่งออกดอก
5. เปอร์เซนof total nitrogens (TN) นองไบนละกิ่งก่อนให้ไุยและหลัง ให้ปุ้ยกระทั่งออกดอก
6. วิเคราะห์ผคทางสลิติ

วะะะเวลาพี่ทำการวิจัย

เดือนดุลาคม 2535 - กันยายน 2536

สถานพี่ท่ากาวบดลอง

สวนสุวรรณฆู ดาเภอวารันช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี และ ห้องปฏิบิติการเคมี คตะ เกษตรศาสดร์ มหาวิททยาลัยอุบลวาชธานี จังหวัดฉุบลราชธานี

หลังจากที่มีการใน้สิ่งทดลองประมาณ 80 วัน ลิ้นจี่พันไุุูงธวยจะเริ่มมีการออก ดอกพร้อมไกัน ซึ่งจากกาจทดลองของศศิธว (2533) พบว่าจะใชืเวลาเพียง 60 วัน ที่ แดกต่างอาจเนื่องจากสภาพนองถุนหภูนินนชวงทื่ออกดอกบองลิ้นจจท่าช้ทดลองค่อนข้างสูงกว่า
 (chilling hour) เพิ่มมากขึ้น (สัจจา,2534) ส่วนเปอร์เซนต์การออกดอกพบว่าในต้น ควบคุมมีการออกดอกมากกว่าในด้นทั่ได้รับสิ่งทดลอง (ตารางที่ 1) อาจเนื่องจากมีปัจจัยอื่น เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนอกเหนือจากสิ่งทดลองที่าห้ เชัน ความฉุดมสมมูรณ์ของดินโดยพบว่า १นดินที่มีฟอสฟอรัสสูง ลิ้นจี่พันที่ Tai So จะไม่ตอบสนองต่อปุยฟอสฟอรัสในเรื่องของการ ออกดอก (ศศิธร, 2533) สกาพฏุณหภูมิอากาศจากข้อมูลของสานักงานเกษตทที่บริเวณจังหวัด ฏุบลวาชธานีมีฉุณหภูมิค่อนข้างสูง (ตารางผนวกที่ 1) เมื่อเนรียบเทียบกับภาคเหนือ หรือ ปริมาแความเ ข้มข้นของปุ|ยที่พีชได้รับไม่เหมาะสมโดยพบว่าในต้นทั่ได้รับปุยที่ระดับความเ ข้มข้น 3750 และ 5000 ppm Qะเกิดอาการใบไหม่จิ่งคาดว่าอากาวาบไหมันั้นเกิดเนี่องจากปุยที่ ลิ้นจี่ไต้รันมีความเ ข้มข้นสูง เกินไป สภาพความสมมุรณ์ของต้นกีเงปนกันโดยพบว่าในสิ่งทดลองที่ 2 และ 3 จะมีการแตกานค่อนมาก ชั่งศรีมูล (2529) กล่าวว่าการที่ลิ้นจี่มีการแตกใบอ่อน แทนการออกดอกแสดงว่าทัชมีความสมมุรว์ของต้นด้า จึงเกิดการนตกใบอ่อนทดแทนใบแก่ท่่ หมดประสิทธิภาห เพื่อสังเคราะห์แสงสร้างอาหารมาเลี้ยงต้นให้อยู่รอด นอกจากนี้ปริมาณ TN ภายในพีชกีนับว่ามีความสาคัญเ ชนกันโดยพบว่า ในต้นควบคุมจะมีปริมาณ TN ในในภาย หลังได้รับสิ่งตคลองโดยเฉลี่ยลดค่าลง (ภาพที่ 4) ชึ่งแดกต่างจากสิ่งทดลองอื่นๆ ที่มีแนวโน้ม เพิ่มสูงมากข้̆น โดยเฉฑาะอย่างยิ่งในสิ่งทดลองที่ 2 ชิ่งมีเปอร์เชนต์การออกดอกด้าสุด (6.67\%) มีปริมาณ TN ในใบโดยเฉลี่ยสูงมากที่สุด (ภาพที่ 4) ชิ่งสอดคล้องกับการทดลอง
 ด้นที่มีปริมาณ TN ในใบด้ด จะมีกฺาวออกดอกมาก Tดยที่ปริมาณ TN จะมีความสัมพันธ์กับ ปริมาณ gibberellins ในพี่ คณพล (2532) ได้ทาการทดลองกับมะม่วงหันธุ์เขียวเสวย พบว่าถ้าปริมาณ TN ลคดด้ลงจะทาให้้เริมาณ gibberellins ลดด้าลงไปด้วย ชั่ง gibberellins จะมีผล|ในการยับยั้งการออกดอกในไม้ผลหลายชนิด .เป่น มะม่วง (นากฤดี, 2532) มะนาว (สัจจา, 2533) ส้ม (Monselise and Halevy,1964; Monselise and Goren,1969; Nir et al ,1972.)

พบว่าจุยไม่มิผลผ่อบนาคชดออกทั้งความกว้างและความยาว กล่าวศือ ให้ความ กห้างและความยาวของช่อดอกไม่แตกด่างกัน โดยมีขนาดอยูานช่วง 9.00-14.10 และ
 องสถานึพดลองที่ชสวนเจียงราย (คคิธร, 2533)

 ฝิหหนัก ความยาว ความตําง เปอรเชนด์ TSS เปอรเชนต์ TA และอัตราสวน TSS:TA


 ได้รบลิ่งตดลอง จะมินิบานลดค่าลง เนื่องจากานช่วงดังกล่าวอยู่นบระยะใบเพสลาด พิร

 สามารกสังเคราะห์แสงทาําหมีอาหารสะสมอาหารเทิ่มมากทึ้น หลังจากนั้นจะลดลงๆนชวง กอบกาวออกคอก อาจเนื่องจากานช่วงระยะเวลาดังกล่าว १นด้นควบคุมมี่การออกดอก ทาา
 จงต้องการอาหารเชนกัน (กาพท่ 1 และ 2)

 ในบบไผ้กล่าวแล้วนนดอนค้นที่เเกี่ยวข่องกับการออกดอก
ble 1 Effect of Monopotassium Phosphate Application on Flowering of Hong Huay Litchi.

able 2 Effect of Monopotassius Phosphate Application on Fruit Qualities of Hong Hay Litchi. Hong Hay Litchi.
treatment
control
monopotassium
phosphate 1250 ppr 18.45
monopotassium
phosphate 2500 ppm fronopotassium
phosphate 3750 ppr
monopotassium
phosphate 5000 ppm 17.56
TA TSS:TA
Fruit Weight Fruit Lenght Fruit Wide TS
(cm.)
(Cm.)
*
$18.20 \quad 1.39 \quad 13.25$
3.28
3.08
3.43
3.19
3.25
3.13
19.20
1.12
17.14





 ( $+\ldots+$ ) 2500 ppy $(\diamond \ldots$, $\leqslant, 3750$ pp: ( $\Delta \ldots \Delta$ ) และ


1/ ค่าที่ได้เม์นการปรับค่าเรั่มต้นของปริมาณ TN ก่ลนการให้ปุะให้เก่ากับ 100 ในหุกสิ่งหากอง

สวุป


4. บริมาณ TNC ทั้งในาบและกิ่งภายหลังจากได้รับจุยโมโนาพแทสเชียมฟอสเพตดดผ่า


(1) 1

อ่าเภอวารินชาวาบ จังหวัดจุบลราชชานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2536 สามารถสจุเผลได้ดังนี้



## เถกสารถ้างถิง

1. คอพล รามามี . 2532. การเปลี่ยนแนลงระดับของสารคส้ายจิบเบอเรลลินในช่วง การเจริญฺางกิ่งในและกาวออกดอกบองมะม่วงพันฟุเ เิยวเสวย. วิทยานิหนธ์

2. จวัชษัย ไชยตระกูลกรัพย์. 2524. กาวเปลี่ยนแปลงเริมาดของไนาดรเจน และ
 ทท. มหาวิทยาลัยเกยดวศาสดร์, กรูงเทมมหานคร.
3. นากดดิ ศุกิิจจารักษ. 2532. ผลของสาร paclobutrazol ที่มีต่อการเปล่่ยน
 ดิเศษปริญูาเท. มหาวิทยาลัยเกยดรศาสดน์, กจุงเทหฯ.


 ถ่าษตอดเทคโนโลยีการเกษดร, มหาวิ่ทยาลัยเกษตรดาสดร, กรูงเทหมหานครร.

 มหาวิ่บยาลัยเกษตวศาสตร, กรูเทณมหานคร.
4. สจจงา บรวจงคิริ:" 2533. ผลบองการควั้นกิ่งและการาป้สาร paclobutrazo1 ที่มีค่อ


คาสดค, กจุงเทพมหานคว.
8. สุริด แนดั้ง. 2531. ผลนอง paclobutrazol ต่อการออกดอกและการเปลี่ยน แปลงทางสรีรวิทยาบางนระการบองลิ้นจี่นันมุ่ดงยวย. วิทยานิพนช์ปริษษราโท. มหาวิทยาลัยเกษดวศาสดร์, กรุงเทหมหานคร.

สิทธิรัยเกษม. 2517. อิทธิพลของสภาพเวดล้อมและการาช้สาวยอร์มน บางชนิดที่มี่ค่อการออาดอกของลิ้นจั่หันฐ์ถงฮวย. วิทยานิพนธ์ปริฉฉาโท. มหาวิทยาลัยเกษตวศาสดร์, กวุงเทพมหานคร.
 ไฮเตรท ไนโดรเดน และการออกดอกบองลิ้นม่. วิทยานิพนร์งริญฝาโท. มหา วิทยาลัยเกษดรศาสคร, กรุงเทพมหานคร.
11. อวหิน เกิดชู่น. 2532. อิทธิหลของฉุณหรูมิ ความเครียดน้า พาโคลบิวทวาโชลที่มีค่อ การออกดอกของลิ้นจั่ทันชุค่อมที่ปลูกานแถบภาคกลางของประเทคไทย. วิทยานิพน์์ เรจดคาโท. มหาวิพยาลัยเกษตรศาสตร์,กรุงเทหมหานคร.
factors to frqut set. J. Plant Nutri. 2 : 477-505.
SRO Chapman, K.R. 1983. Tropical fruit cultivar. collecting In Sinson. Lychee Nutrition: A Review. Scientia Hort. 31 : 195224.

Lufyenzel, C.M.and D.R. Simpson. 1988. Effect of temperature on growth and flowering of Litchi (Litchi chinensis Sonn.) cultivars. Hortscience. 63(2): 349-360.
15 Honselise, S.P. and A.H. Halevy. 1964. Chemical inhibition and promotion of citrus flower bud induction. Proc.Amer.Soc. Hort.Sci. 84.141-146.

16 Honselise ,S.P
Snteraction

Intu Citrus. Symp. 3:1105-1112.
I. R R Goren and B. Leshem. 1972. Effect of water stress, giblecrellic
(CCC) on

SOC, Hort.
84 nexay s.E. acid and 2-chloro-ethyl ammonium chloride Llower differentiation in lemon trees. J. Amer. Sc1. 97:774-778.
and A.M. Majmudar. 1985. Tracking phosphorus pattermsinnango (Manqifera indica L.) and possible relation to floral
 RULionery, Lucknow. 89 P.
 (สดานึคววจดากาศเกษตร มหาวิทยาลัยดุบลวาชธานี)


