| **Stt** | **Khối lượng công việc trong 1 tháng** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khu vực, vị trí | Diện tích (m2) | Cây lớn | Cây nhỏ | Chậu cây | Cỏ thảm |
| 1.1 | Khu vực 1 + 1A: hàng cây + cỏ, mặt tiền CAT (Phía ngoài hàng rào). | 438 | 13 | 4 |  | 438 |
| 1.2 | Khu vực 2: hàng cây + cỏ, phía sau tường mặt tiền CAT đến vách để xe khối nhà làm việc Cảnh sát. | 1425 | 77 | 22 | 2 | 500 |
| 1.3 | Khu vực 2A: hàng cây + cỏ, phía sau nhà để xe khối nhà làm việc Cảnh sát. |
| 1.4 | Khu vực 3: hàng cây + cỏ, từ phía bên phải Cột cờ đến bên phải nhà Trung tâm và bên trái CAT. | 940 | 35 | 16 | 18 | 632 |
| 1.5 | Khu vực 4: hàng cây + cỏ, phía trước Cột cờ + khối An Ninh, bên trái nhà Trung tâm + khối An Ninh | 1107 | 36 | 29 | 19 | 696 |
| 1.6 | Khu vực 5: hàng cây + cỏ, xung quanh khối Cảnh sát | 810 | 21 | 1 | 11 | 435 |
| 1.7 | Khu vực 6: hàng cây + cỏ, khuôn viên khối an ninh | 1037 | 30 | 3 | 6 | 1037 |
| 1.8 | Khu vực 7: hàng cây + cây nhỏ, cỏ, xung quanh tượng đài Cô 6 và phía trước tượng đài | 1180 | 18 | 2 | 12 | 200 |
| 1.9 | Khu vực 8: hàng cây + cỏ, phía trước bên phải nhà khối An Ninh. | 160 | 5 |  | 7 | 160 |
| 1.10 | Khu vực 9: hàng cây + cây nhỏ, cỏ, xung quanh nhà ăn Canteen. | 957 | 13 | 15 | 8 | 500 |
| 1.11 | Khu vực 10: cây loại nhỏ + cỏ, vị trí xung quanh nhà thi đấu đa năng. | 80 | 11 |  |  |  |
| 1.12 | Khu vực 11: hàng cây + cỏ, phía sau nhà để xe phòng Cảnh sát cơ động; Phía sau Bệnh xá. | 1256 | 68 | 2 |  |  |
| 1.13 | Khu vực 12: hàng cây + thảm cỏ, vị trí hồ cá Phòng Hậu cần | 475 | 11 |  | 30 | 475 |
| 1.14 | Khu vực 14: hàng cây + cỏ, phía trước nhà thi đấu, angten. | 184.5 | 10 | 10 |  | 184.5 |
| 1.15 | Khu vực 15: hàng cây + cỏ, phía trước nhà ăn căn tin, bên phải nhà khách. | 312 | 13 | 7 | 2 | 162 |
| 1.16 | Khu vực 18A: hàng cây phía sau nhà khối An Ninh | 110 | 21 |  |  |  |
| 1.17 | Khu vực 19: hàng cây phía sau nhà để xe phòng Cảnh sát cơ động, bên trái nhà Công vụ | 92 |  |  |  |  |