1. Oddiy eman,— olxa oilasiga mansub dub jinsining bir turi oʻrmonning janubida va oʻrmon-dasht zonalarida keng bargli oʻrmonlarni (eman oʻrmonlari) hosil qiluvchi, balandligi 30-40 m ga yetadigan katta daraxt. 2000 yilgacha yashashi mumkin, lekin odatda 300-400 yil yashaydi. 100-200 yoshda bo'yning o'sishi to'xtaydi.
2. Oddiy eman pyramidal shakli - olxa va emandoshlar oilasiga mansub gulli oʻsimlik turi, Fagaceae. Bu katta daraxt bo'lib, u Evropa va G'arbiy Osiyoning ko'p qismida joylashgan va boshqa mo''tadil mintaqalarda keng tarqalgan. U pasttekisliklarda deyarli neytral kislotali tuproqlarda o'sadi va tabiiy ekotizimlar uchun juda ko'p turli xil o'tli hasharotlar va boshqa zararkunandalar, yirtqichlar va patogenlarni qo'llab-quvvatlaydi, balandligi 40m gacha yetishi mumkin.
3. Kashtan bargli eman, Kavkazda va Eronning Alborz tog'larida o'sadi va tashqi ko'rinishi bilan yaqindan turk emaniga o'xshaydi.Balandligi 35 metrgacha o'sadigan bargli daraxt, tanasi diametri 2,5 m gacha bo`ladi. Barglarning uzunligi 10-20 santimetr va kengligi 3-5 sm, har bir tomonida 10-15 ta kichik, muntazam uchburchak barglari bor.
4. Ot kashtan sapindasimonlar, zarang, sovun va lichi oilalariga mansub gulli oʻsimliklar turi. Bu yirik, bargli, bir uyli daraxtdir. Ot kashtani, karabat va kashtan daraxti deb ham ataladi. Balandligi taxminan 39 metrga yetadigan katta daraxt bo'lib, qalin novdalardan iborat gumbazli tojga ega. Qadimgi daraxtlarda tashqi novdalar ko'pincha o'ralgan uchlari bilan osilib turadi. Barglari qarama-qarshi, palmasimon murakkab, uzunligi 13-30 sm 5-7 bargdan iborat.
5. Yapon saforasi— no‘xatdoshlar oilasining Faboideae kenja turkumiga mansub daraxt turi. Vatani Xitoy, nomiga qaramay, u Yaponiyaga kiritilgan. Bu Evropa, Shimoliy Amerika va Janubiy Afrikada mashhur manzarali daraxt bo'lib, uning oq gullari yozning oxirida, ko'pchilik gullaydigan daraxtlar gullashni tugatgandan keyin ochiladi. Bir tekis taqsimlangan holda balandligi 10-20 m gacha o'sadi va ingichka to'q jigarrang yog'ochni hosil qiladi.
6. Kanada arg`uvoni katta bargli buta yoki kichik daraxt bo'lib, Shimoliy Amerikaning sharqiy qismida Michigan janubidan janubi-g'arbiy Meksikagacha, g'arbiy Nyu-Meksikogacha yashaydi. Tur Kaliforniyaning g'arbiy qismida va janubiy Ontarioning shimolida o`sadi. Balandligi odatda 6–9 m ga, uzunligi 8–10 m ga etadi. Odatda qisqa, tez-tez o'ralgan magistral va yoyilgan shoxlari bor. 10 yoshli daraxt odatda taxminan 5 m balandlikka yetadi. Po'stlog'i quyuq rangga ega, silliq, keyinchalik biroz sezilarli tizmalari bo'lgan tarozilar bilan qoplangan, ba'zan jigarrang dog'lar bilan qoplangan. Shoxlari ingichka va zigzag, deyarli qora rangda, engilroq lentisel bilan qoplangan. Qishki kurtaklari mayda, yumaloq, to'q qizil yoki kashtan rangga ega.
7. Oq akatsiya, o'rta bo'yli bargli daraxt bo'lib, dukkaklilar oilasining Robinieae qabilasiga mansub. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining bir nechta kichik hududlarida o`sadi, ammo Shimoliy Amerika, Evropa, Janubiy Afrika va Osiyoning boshqa mo''tadil mintaqalarida keng tarqalgan va naturalizatsiya qilingan va ba'zi hududlarda invaziv tur hisoblanadi. Balandligi 12–30 metr diametri 0,61–1,22 m ga teng. Bu juda tik daraxt bo'lib, to'g'ri tanasi va tor toji bilan notekis bo'lib qoladi. To'q ko'k-yashil rangli birikma barglari bir-biriga qarama-qarshi ravishda bo'lib, bu daraxtga chiroyli shabada beradi va unga inoyat beradi.
8. Ipak akatsiya, fors ipak daraxti, pushti ipak daraxti yoki mimoza daraxti — janubi-gʻarbiy Osiyo va Sharqiy Osiyoda paydo bo`lgan. Fabaceae oilasiga mansub daraxt turi. Bu tur 18-asr oʻrtalarida uni Yevropaga olib kelgan italyan zodagon Filippo degli Albizzi sharafiga nomlangan. Balandligi 5–16 mga yetadigan tekis yoki kavisli shoxlardan iborat keng tojga ega kichik bargli daraxt. Uning po'stlog'i quyuq yashil-kulrang, vertikal chiziqli bo'ladi. Uning barglari katta, shoxchaga o'xshaydi: ular ikki barmoqli, 6-12 juft bo'lingan, har birida 20-30 juft barg bor.
9. Katta bargli jo'ka yoki yirik bargli jo'ka, Tiliaceae oilasiga mansub gulli o'simlik turi. Bu Evropaning ko'p qismida, shu jumladan Buyuk Britaniyaning janubi-g'arbiy qismida, ohakga boy tuproqlarda o'sadigan bargli daraxtdir. Tor gumbazli va o'rtacha o'sish sur'atiga ega bo'lgan daraxt bo'lib, oxir-oqibat balandligi 40 m ga etadi. Qizil-jigarrang yosh poyalari keyinchalik mayda yoriqlar va chuqurchalar bilan quyuq kulrang po'stlog'ini rivojlantiradi. Filiallar keng burchak ostida yuqoriga qarab ajralib turadi. Shoxlari qizil-yashil rangda, biroz tukli. Barglari oddiy, navbatma-navbat joylashtirilgan barglardan iborat.
10. Sharqiy chinor, Qadimgi dunyo chinori yoki sharqiy chinor chinorlar oilasiga mansub katta bargli daraxt boʻlib, balandligi 30 m yoki undan koʻpga etadi va oʻzining uzoq umr koʻrishi va keng toji bilan mashhur. Kuzda uning quyuq yashil barglari qon qizil, amber va sariq rangga o'zgarishi mumkin. Qadimgi yunon tarixi va adabiyotida daraxt chinor deb atalgan, kontinental Yevropada esa u bilan bog‘liq nomlar bo‘lgan. Osiyoda Anadoludan Hindistonga qadar yaxshi tanilgan va odatda chinor yoki chenar deb ataladi.