**PHỤ LỤC**

DỰ KIẾN DIỆN TÍCH PHÁT TRIỂN SÂM VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030
*(Kèm theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Địa phương** | **Dự kiến diện tích (ha)** | **Loài sâm phát triển hoặc trồng thử nghiệm** |
| **Tổng** | **Dưới tán rừng phòng hộ** | **Dưới tán rừng sản xuất** | **Trên đất nông nghiệp khác** |  |
| 1 | Quảng Nam | 8.400 | 7.740 | 660 |   | Ngọc Linh |
| 2 | Kon Tum | 8.180 | 4.156 | 4.024 |   | Ngọc Linh |
| 3 | Lai Châu | 3.000 | 2.700 | 287 | 13 | Lai Châu |
| 4 | Điện Biên | 500 | 500 |   |   | Lai ChâuNgọc Linh |
| 5 | Lâm Đồng | 50 | 40 |   | 10 | LiangbiangNgọc Linh |
| 6 | Gia Lai | 800 |   | 800 |   | Ngọc Linh |
| 7 | Lào Cai | 8 | 6 | 2 |   | Lai Châu |
| 8 | Thừa Thiên Huế | 32 | 32 |   |   | Ngọc Linh |
| 9 | Nghệ An | 30 | 15 | 15 |   | Puxailaileng Ngọc Linh |
|   | **Tổng** | **21.000** | **15.189** | **5.788** | **23** |   |