**Tjekliste ved skovrejsning
for at indtænke biodiversitet fra starten**

* Stort antal arter
* Mange og brede skovbryn (20-30 m)
* Skovbryn plantes med 4-6 ens planter i grupper for bevarelse af flest mulige arter
* Skovbrynet plantes så vidt muligt uden lige linjer, for at forøge længden og dermed randeffekten
* Arterne i brynet er tilpasset verdenshjørnerne (lys, varme, skygge osv.)
* Skovbrynene er hovedsagelig plantet med blomsterne og bærbærende buske, til gavn for insekter og fugle
* Der er lagt vægt på at buskene, blomstrer og bærer bær så stor del af året som muligt
* I skovbrynene indplantes også stedsegrønne arter, som giver skjul og læ om vintern
* Selve bevoksningen er plantes efter modeller, der er lavet til skovudviklingstyper + en del andre arter som røn, mirabel, hassel, skovfyr, ægte kastanje, valnød, osv. For at øge biodiversiteten og fødegrundlaget for den øvrige fauna.
* Der er sammen med den store biodiversitet indtænkt arter som rødgran, douglasgran, ægte kastanje til en hurtig indsamling/optag af CO2
* Vejene i skovrejsningen har 4 meter brede rabatter for at få mere lysåben natur og give plads til f.eks. ridesti og aflæggelse af træeffekter
* Veje og stier er snoede for større randeffekt og læ og følger landskabets kurver
* Der er lavet små og store lysåbne arealer til afgræsning af hjortevildt og husdyr
* Bevoksningen er plantet i store og små grupper for at få større randeffekt og bevare flest mulige arter i længden
* Der er lavet grupper af gran og fyr til læ og skjul for faunaen og for at tiltrække hjortevildtet så de lysåbne arealer afgræsses
* Skovrejsningen renholdes i de første år mekanisk indtil træerne kan klare konkurrencen
* Planterne er valgt, så de er tilpasset hydrologi og jordbund, så bevoksningen hurtig indgår i et natuligt økosystem
* Der er lægges vægt på egnstypiske arter
* Så naturlig hydrologi som muligt tilstræbes