Park og Landskab
Videnblade

## Lysesiv optræeder ofte som pro-

blemart i forbindelse med retablering af naturenge og ved etablering af „vảde enge". Marginalisering og ekstensivering af engdriften i Danmark og andre europæiske lande har betydet, at lysesiv har bredt sig og mange steder betragtes som et stort problem. Málrettet græsning er en af mulighederne for bekæmpelse.

Intensiv engdrift holder lysesiv i ave ved hjelp af gadskning og omlxgning. Men ekstensiverer man driften, kan lysessiv brede sig og fà en dominerende status. En stor del af vore engarealer er eller har veret mere intensivt udnyttede med omlxgning og godskning. Det galder godt $75 \%$ af de ferske enge, der er beskyttet i henhold til \$ 3 i Naturbeskyttelsesloven. Mange af de ferske enge er i dag vedvarende grasarealer $i$ overgangen mellem naturog kulturenge og er således potentielle voksesteder for lysesiv.

## Trives mange steder

Lysesiv er meget bredspekteret med hensyn til vakstkår, vandstandsforhold, pH og jordbund. Den trives på både sandjord, humusjord og lerjord. Lysesiv producerer et stort antal fro, flere end 13.000 fro pr. blomsterstand. Froene kan spredes over store afstande, og de forbliver spiredygtige i mindst 20 år. Froene kan derfor danne en vidt udbredt, vedvarende frobank, der hurtigt kan spire frem, når der opstår gunstige vilkår. Froene krever lys for at spire, og vaksten fremmes af let forstyrrelse f.eks. i form af grasning.

## Regulering af lysesiv


#### Abstract

'ysesiv (Juncus effusus) er en naturlig del af forskellige engsamfund pâ jorder med moderat til lavt næringsindhold. På enge, hvor lysesiv og andre sivarter kun udgør en mindre del af vegetationsdækket, er de i hej grad med til at skabe en rummelig, varieret plantestruktur. Det giver dels varierede vækstbetingelser for planterne, dels mange smá levesteder for dyrelivet.

Eksempelvis udgør lysesiv mellem 2,5 og $5 \%$ af plantedækket pả en uforstyrret eng på Mols, målt over 25 år. Engen har ikke været godsket og omlagt og har lang driftskontinuitet med ekstensiv kvæggrasning i sommerhalvâret. Engen ligger pá næeringsfattig, sur sandbund. Plantesamfundet har relativ stor artstæthed uden dominans af enkeltarter


## Breder sig ved reduktion af næ-

 ringsstofferOfte går der en ärrakke, efter at godskningen er ophort, for næringsindholdet $i$ jordbunden er reduceret til et niveau, hyor lysesiv trives og kan brede sig på bekostning af andre arter. I forsog med retablering af natureng ved hjelp af ekstensiv kvæggrasning på Mols bredte lysesiv sig og udgjorde over $20 \%$ af vegetationen 10 år efter, at godskning (ved lavt niveau, ca. 25 kg . N/år/ha) og omlagning var stoppet. Fortsat godskning (med højt niveau $>100$ $\mathrm{kg} \mathrm{N} / \mathrm{ar} / \mathrm{ha}$ ) af en naboeng i 14 àr efter ophort omlxgning, hxmmede spredningen af lysesiv. Den blev holdt ude, så lange gødskningen fortsatte og har varet flere är om at brede sig efter gødningsophor end pả den tilsvarende eng, der kun havde været godsket ved lavt niveau.

I en hollandsk undersogelse af en rakke gresningsarealer med forskellige niveauer for kvalstofgodning blev lysesiv primart fundet på arealer med et godningsniveau på 0-100 $\mathrm{kg} \mathrm{N} / \mathrm{ha}$. Til sammenligning blev arter som alm. rajgres, engrapgres og timoté, der udnyttes i udsæds-
blandinger, primert fundet ved $50-$ $600 \mathrm{~kg} \mathrm{~N} / \mathrm{ha}$. Mens godskning med $80-100 \mathrm{~kg} \mathrm{~N} / \mathrm{ha}$ hæmmer lysesiv, angives fast husdyrgodning at vere uden effekt.

## Forringet foderkvalitet og natur-

 indholdLysesiv har et stort indhold af fibre, der betyder, at deres fordøjelighed er lav, og at foderkvaliteten generelt er utilstrakkelig i forhold til husdyrs behov. En oget udbredelse forringer foderkvaliteten og udgor en barriere i forhold til udvikling af en mere artsrig engvegetation. Lysesiv kan fremmes af ekstensiv grasning og krever gentagne slåninger, hvis den skal bekæmpes ved hjalp af slxt. Den er derfor vanskelig at bekampe, især på arealer der er for våde til behandling med maskiner.

## Forsag med slåning og græsning pá Fussingo

På nogle engarealer ved Fusingo er lysesiv blevet mere dominerende, efter at der ikke langere tilfores godning. I parceller, hvor der har varet afgresning og slat fra 1998, blev der i 2003 taget prover, dels pă parceller med slat, dels på parceller


Sammensætning af planter pł́ eng ved fussingg med hhv. hoslæt og græsning. Sammensætningen er opgjort som planternes andel af torstof. Sojlerne til hojre viser fordojeligheden (andel af fordajeligt organisk stof) i den samlede vegetation ved de to driftsformer.
med afgresning, der ikke var blevet afgrasset i 2003. Prøverne bestod således af en vegetation, der havde stäet urørt fra efteråret 2002, til det blev hostet prøver 15. juli 2003. Der blev hostet to steder med slat og to med afgresning, hvor der var en hoj belastning af lysesiv.

Sammensxtning og fordøjelighed af afgroden blev analyseret og resultaterne er vist i figuren ovenfor. Der var stor forskel i mængden af lysesiv, alt afhængig af, om der havde været afgræsning eller slat pà arealerne i de foregàende år.

Fordøjeligheden var meget lav (33$42 \%$ ), hvilket dels afspejler det sene slattidspunkt ( 15 . juli) og dels den høje andel af lysesiv. Pả Fussingø er det tidligere registreret, at lysesiv havde en fordojelighed pâ $43 \%$ (af organisk stof) samtidig med at mannasødgres havde en fordøjelighed på $67 \%$ og engrottehale på 72 \%. Tallene er gennemsnit af plantemateriale af de paggeldende arter, indsamlet på afgressede arealer i juni og juli.

## Mảlrettet græsning kan reducere

 lysesivUndersøgelsen på Mols viste, at grasning med kvxg i det tidlige forảr, når de sparde skud spirer frem, kan reducere lysesiv i lobet af
nogle är. Tidlig grasning forudsætter, at arealet omfatter højbundsjorder, der sikrer dyrene et tort og lunt opholdsareal. Desuden skal der vare tale om robuste dyr.

I England har man undersegt, hvordan lysesiv kan reduceres på arealer, der både græsses af geder og farr. Fårene blev brugt til at holde grasningshøjden mellem tuerne pà forskellige niveauer, mens forskellige belægningsgrader af geder tog sig af lysesivene. Undersøgelsen viste en bedre effekt ved en hojde på $3-4 \mathrm{~cm}$ end ved en højde på $5-6 \mathrm{~cm}$ mellem tuerne. Pä grundlag af forsøget blev det vurderet, at 30 geder/ha i 3 mảneder heer sommer kunne afhjxlpe problemer med lysesiv på nogle arealer. Belxgningsgraden skal imidlertid tilpasses den enkelte lokalitet.

## De bedste plejemetoder:

- To gange slæt, eventuelt efterfuigt af gresning
- Sent slæt, eventuelt efterfulgt af græsning
- Græsning sen vinterftidigt forâr (metoden hat begranset anvendelighed pâ grund af fare for optrampning samt mangel pâ egnede græsningsdyr og hensyn til dyrevelfærd)

Der er behov for at finde metoder, der er egnede på vâde enge, hvor maskinel pleje ikke er egnet.

Andre engelske undersogelser viser, at grasning med geder er bedre end slæt til at reducere lysesiv, idet geder kan komme trttere til jordoverfladen end afhugningshojden ved slat. Samtidig kan man ved afgresning bibeholde en høj konkurrence fra andre arter i gronsvaren. Effekten af gresning med geder afhenger af niveauet af lysesiv, af grasningshyjden i vegetationen mellem lysesivene og af, at der grasses tat i mere end én sxson. Planterne kan tilsyneladende godt klare en enkelt sason med hård afgresning og nedbidning. Men gentages det gennem en kort àrrakke, bliver pävirkningen starkere end plantens underjordiske dele kan klare. Gederne gresser de gronne stangler. Derfor er det en fordel, hvis gamle tuer med meget vissent materiale er hugget om, inden gederne sextes i gang med gressningen. Det giver let adgang til de nye, gronne skud af lysesiv.

## Slăning, pudsning m.m.

Ved slat kan lysesiv optrade anderledes end ved afgresning. Plantens skud bliver spredt ud over arealet i modsxming til den kraftigt tueformede vakst ved afgrasning. Engelske undersogelser har sammenlignet effekten af to slættidspunkter - sidst i juni og sidst i august. Den bedste effekt fik man ved at slă tax ved jordoverfladen to gange ärligt. Hvis man kun ville slä én gang, var det bedst med det sene slat. Effekt af slat holdt ikke lige sả lange som ved gresning med geder.

Slâning eller pudsning efterfulgt af vinteroversvommelse i mindst $1-2$ uger er en effektiv bekampelsesmetode. Afbrxnding er vanskelig, fordi en stor del af planten forbliver gron om vinteren, og metoden synes også at have ringe effekt.

Undersogelserne af lysesiv er foretaget med stotte fra Hudefonden.

Rita Merete Buttenschon, Skov \& Land skab og Lisbeth Nielsen, Natur \& Landbrug

