*Ninh Bình, ngày 01 Tháng 01 năm 2020*

**Công ty TNHH dược thảo Hoàng Thành NB đã thu mua dược liệu tại các cơ sở/cá nhân nuôi trồng, thu hái, khai thác dược liệu, cụ thể như sau:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Cơ sở hoặc cá nhân nuôi trồng, thu hái, khai thác dược liệu** | **Địa điểm kinh doanh/Hộ khẩu thường trú** | **Tên dược liệu** **(tên khác, tên khoa học)** | **Địa điểm trồng** | **Sảnlượng dự kiến (kg)** |
| 1 | Công ty TNHHdược thảo Hoàng Thành NB                                  | Thôn Tiền PhươngXã Văn PhươngHuyện Nho Quan Tỉnh Ninh Bình                                | Actiso (Herba Cynarae scolymi) | Xã Văn PhươngHuyện Nho Quan Tỉnh Ninh Bình                                | 2 tấn |
| 2 | Ba kích (Radix Morindae officinalis) | 3 tấn |
| 3 | Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae) | 2 tấn |
| 4 | Bạch chỉ (Radix Angelicae dahuricae) | 2 tấn |
| 5 | Bạch tật lê (Fructus Tribuli terrestris) | 1 tấn |
| 6 | Bán hạ nam (Củ chóc) (Rhizoma Typhonii trilobati) | 2 tấn |
| 7 | Bình vôi (Ngải tượng) (Tuber Stephaniae) | 2 tấn |
| 8 | Bồ công anh (Herba Lactucae indicae) | 1 tấn |
| 9 | Cà gai leo (Herba Solani procumbensis) | 2 tấn |
| 10 | Can khương (Rhizoma Zingiberis) | 2 tấn |
| 11 | Cát căn (Radix Puerariae thomsonii) | 5 tấn |
| 12 | Câu đằng (Ramulus cum unco Uncariae) | 1 tấn |
| 13 | Cẩu tích (Rhizoma Cibotii) | 6 tấn |
| 14 | Chè dây (Folium Ampelopsis) | 1 tấn |
| 15 | Chỉ thực (Fructus Aurantii immaturus) | 3 tấn |
| 16 | Chỉ xác (Fructus Aurantii) | 3 tấn |
| 17 | Cỏ ngọt (Herba Steviae) | 2 tấn |
| 18 | Cỏ nhọ nồi (Herba Ecliptae) | 2 tấn |
| 19 | Cỏ xước (Ngưu tất nam) (Radix Achyranthis asperae) | 2 tấn |
| 20 | Cốt toái bổ (Rhizoma Drynariae) | 20 tấn |
| 21 | Đảng sâm (Radix Codonopsis) | 20 tấn |
| 22 | Dây đau xương (Caulis Tinosporae tomentosae) | 3 tấn |
| 23 | Địa liền (Rhizoma Kaempferiae galangae) | 2 tấn |
| 24 | Diệp hạ châu (Herba Phyllanthi urinariae) | 1 tấn |
| 25 | Đỗ trọng (Cortex Eucommiae) | 2 tấn |
| 26 | Đương quy (di thực) (Radix Angelicae acutilobae) | 2 tấn |
| 27 | Giảo cổ lam (Herba Gynostemmae pentaphylli) | 2 tấn |
| 28 | Hà diệp (Lá sen) (Folium Nelumbinis) | 1 tấn |
| 29 | Hà thủ ô đỏ (Radix Fallopiae multiflorae) | 12 tấn |
| 30 | Hậu phác nam (Cortex Cinnamomi iners) | 2 tấn |
| 31 | Hoài sơn (Tuber Dioscoreae persimilis) | 15 tấn |
| 32 | Hoàng bá nam (Núc nác) (Cortex Oroxyli indici) | 3 tấn |
| 33 | Hoàng tinh (Rhizoma Polygonati) | 2 tấn |
| 34 | Hương phụ (Rhizoma Cyperi) | 6 tấn |
| 35 | Huyết giác (Lignum Dracaenae cambodianae) | 2 tấn |
| 36 | Hy thiêm (Herba Siegesbeckiae) | 4 tấn |
| 37 | Ích mẫu (Herba Leonuri japonica) |  | 2 tấn |
| 38 | Ké đấu ngựa (Thương nhĩ tử) (Fructus Xanthii strumarii) | 3 tấn |
| 39 | Kê huyết đằng (Caulis Spatholobi) | 9 tấn |
| 40 | Kê nội kim (Endothelium Corneum Gigeriae Galli) | 2 tấn |
| 41 | Khổ sâm (Folium et Ramulus Crotonis tonkinensis) | 2 tấn |
| 42 | Khương hoàng/Uất kim (Rhizoma et Radix Curcumae longae) | 4 tấn |
| 43 | Kim ngân đằng (Kim ngân cuộng) (Caulis cum folium Lonicerae) | 2 tấn |
| 44 | Kim ngân hoa (Flos Lonicerae) | 3 tấn |
| 45 | Kim tiền thảo (Herba Desmodii styracifolii) | 2 tấn |
| 46 | Kinh giới (Herba Elsholiziae ciliatae) | 2 tấn |
| 47 | Lá khôi (Folium Ardisiae) | 2 tấn |
| 48 | Lá lốt (Herba Piperis lolot) | 2 tấn |
| 49 | Lạc tiên (Herba Passiflorae) | 5 tấn |
| 50 | Liên nhục (Semen Nelumbinis) | 10 tấn |
| 51 | Liên tâm (Embryo Nelumbinis nuciferae) | 4 tấn |
| 52 | Linh chi (Ganoderma) | 2 tấn |
| 53 | Long nhãn (Arillus Longan) | 12 tấn |
| 54 | Lức (Sài hồ nam) (Radix Plucheae pteropodae) | 2 tấn |
| 55 | Mã đề (Folium Plantaginis) | 2 tấn |
| 56 | Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonica) | 6 tấn |
| 57 | Mạch nha (Fructus Hordei germinates) | 4 tấn |
| 58 | Mạn kinh tử (Fructus Viticis) | 3 tấn |
| 59 | Mẫu lệ (Concha Ostreae) | 2 tấn |
| 60 | Mộc thông (Caulis Clematidis) | 3 tấn |
| 61 | Nga truật (Rhizoma Curcumae zedoariae) | 3 tấn |
| 62 | Ngải cứu (Ngải diệp) (Herba Artemisiae vulgaris) |  | 5 tấn |
| 63 | Ngũ gia bì chân chim (Cortex Schefflerae heptaphyllae) | 2 tấn |
| 64 | Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae) | 12 tấn |
| 65 | Nhân trần (Herba Adenosmatis caerulei) | 2 tấn |
| 66 | Quế chi (Ramulus Cinnamomi) | 2 tấn |
| 67 | Quế nhục (Cortex Cinnamomi) | 2 tấn |
| 68 | Sa nhân (Fructus Amomi) | 1 tấn |
| 69 | Sinh khương (Rhizoma Zingiberis recens) | 2 tấn |
| 70 | Sơn tra (Fructus Mali) | 2 tấn |
| 71 | Tang bạch bì (Cortex Mori albae radices) | 2 tấn |
| 72 | Tang chi (Ramulus Mori albae) | 2 tấn |
| 73 | Tang ký sinh (Herba Loranthi gracilifolii) | 13 tấn |
| 74 | Táo nhân (Semen Ziziphi mauritianae) | 3 tấn |
| 75 | Thạch cao (sống)(dược)(Gypsum fibrosum) | 2 tấn |
| 76 | Thạch hộc (Herba Dendrobii) | 2 tấn |
| 77 | Thạch xương bồ (Rhizoma Acori graminei) | 2 tấn |
| 78 | Thảo quyết minh (Semen Cassiae torae) | 4 tấn |
| 79 | Thiên niên kiện (Rhizoma Homalomenae occultae) | 4 tấn |
| 80 | Thổ phục linh (Rhizoma Smilacis glabrae) | 13 tấn |
| 81 | Tô mộc (Lignum sappan) | 2 tấn |
| 82 | Trạch tả (Rhizoma Alismatis) | 10 tấn |
| 83 | Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae prenne) | 10 tấn |
| 84 | Trinh nữ (Xấu hổ) (Herba Mimosae pudicae) | 2 tấn |
| 85 | Trinh nữ hoàng cung (Folium Crini latifolii) | 2 tấn |
| 86 | Tỳ bà diệp (Folium Eriobotryae japonicae) | 2 tấn |
| 87 | Tỳ giải (Rhizoma Dioscoreae) | 2 tấn |
| 88 | Vông nem (Folium Erythrinae) | 2 tấn |
| 89 | Xạ đen (Herba Ehretiae asperulae) | 2 tấn |
| 90 | Ý dĩ (Semen Coicis) |  | 2 tấn |
| 91 | Bạc hà (Herba Menthae) | 2 tấn |
| 92 | Bạch biển đạu (Semen Lablab) | 1,5 tấn |
| 93 | Cúc hoa (Flos Chrysanthemi indici) | 2 tấn |
| 94 | Hòe hoa (Flos Styphnolobii japonica) | 2 tấn |