|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BỆNH VIỆN BÀ RỊA** |  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**HẠNG MỤC THẨM ĐỊNH GIÁ**

**Tên dự toán: Dịch Vụ chăm sóc cây xanh và thảm cỏ**

*(Kèm theo Công văn số /BVBR-HCQT ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Bà Rịa)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã hiệu công việc** | **Nội dung công việc** | **Đơn vị tính** | **Khối lượng** |
|  |  | CẢI TẠO CÂY XANH, THẢM CỎ  |  |  |
|  | AA.11111 | Phát quang cỏ dại | 100 m2 | 5,00 |
|  | CXBS.01.021 | Vận chuyển cỏ rác đi nơi khác | 100 m3 | 10,00 |
|  | TT | Bổ sung đất trồng cây | m3 | 100,00 |
|  | CXBS.01.011 | Trồng cỏ nhung | m2 | 500,00 |
|  | CXBS.03.075 | Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng: nhổ cỏ dại, tưới nước, trồng dặm, bón phân | cây/90ngày | 500,00 |
| **1** |   | 1. Tưới nước: |   |   |
|  | CX2.01.12 | 1.1. Tưới nước bằng giếng (60 lần/năm)6 tháng nắng | 100m2/lần | 15.627,60 |
|  |   | 60\*26046 m2/100 = 15627.6 |   |   |
| **2** |   | 2. Thảm cỏ: |   |   |
|  | CX1.02.11 | 2.1 Phát thảm cỏ bằng máy (3 lần/năm) | 100m2/lần | 781,40 |
|  |   | 3\*26046m2 /100 = 781,38 |   |   |
|  | CX1.04.01 | 2.2 Làm cỏ tạp (4 lần/năm) | 100m2/lần | 1.041,80 |
|  |   | 4\*26046m2 /100 = 1041,81 |   |   |
|  | CX1.06.01 | 2.3 Phun thuốc (1 lần/năm) | 100m2/lần | 260,50 |
|  |   | 1\*26046m2 /100 = 260,46 |   |   |
|  | CX1.07.01 | 2.4 Bón phân (2 lần/năm) | 100m2/lần | 520,90 |
|  |   | 2\*37,8 m2 /100 = 0,756 |   |   |
| **3** |   | 3. Bồn hoa, cây cảnh, đường viền |   |   |
|  | CX2.05.01 | 3.1. Duy trì bồn cảnh, lá màu (tính 1 năm)  | 100m2/năm | 1,20 |
|  |   | 120 m2/100 |   |   |
|  | CX2.11.01 | 3.2. Duy trì cây tạo hình (142cây) | 100 cây/ năm | 1,42 |
|  |   | 142/100  |   |   |
|  | CX2.12.21 | 3.3. Tưới nước giếng khoan cây kiểng trong chậu bằng máy bơm điện (90lần/1 năm) 6 tháng nắng | 100 chậu/lần | 165,10 |
|  |   | 172\*96/100 |   |   |
|  | CX2.14.01 | 3.4. Duy trì cây kiểng trồng chậu (172 chậu) | 100 chậu/năm | 1,72 |
|  |   | 172/100  |   |   |
| **4** |   | 4. Duy trì cây xanh: |   |   |
|  | CX3.03.02 | 4.1 Cây xanh loại 1: 300 cây | Cây/năm | 300,00 |