**Phụ lục 1**

**Danh sách các sản phẩm giao thương truyền thống có nguồn gốc thực vật**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Tên nông sản tiếng Trung | Tên nông sản tiếng Việt |
|  | 干豌豆 饲用豌豆  | Đậu Hà lan khô |
|  | 槟榔 | Hạt cau |
|  | 黄藤 | Hoàng đằng  |
|  | 鸡血藤 | Kê huyết đằng  |
|  | 金钱草 | Kim tiền thảo |
|  | 灵芝 | Linh chi |
|  | 鲜或干的沉香 | Trầm hương tươi hoặc khô  |
|  | 鲜或干的胖 大海 | Hạt ươi tươi hoặc khô |
|  | 鲜或干的茯苓 | Phục linh tươi hoặc khô |
|  | 鲜或干的槐花 | Hoa hòe tươi hoặc khô |
|  | 鲜或干的石斛 | Thạch hộc (hoàng thảo cẳng gà) tươi hoặc khô |
|  | 鲜或干的 黄连 | Hoàng Liên tươi hoặc khô |
|  | 鲜或干的菊花 | Hoa cúc tươi hoặc khô |
|  | 鲜或干的青蒿 | Thanh hao (ngải bụi) khô hoặc tươi |
|  | 苦杏仁 | Hạnh nhân đắng |
|  | 大腹皮 | Vỏ trầu |
|  | 大风子 | Cây mừng quân |
|  | 砂仁 | Sa nhân |
|  | 安息香 | An tức hương (bạch nghĩ) |
|  | 广天仙子 | Thiên tiên tử |