|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND HUYỆN DẦU TIẾNG  **TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP**  Số: /KHTDTT-THCSĐH | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Định Hiệp, ngày 25 tháng 09 năm 2024* | |
|  | |

**KẾ HOẠCH**

**TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG**

**NĂM HỌC: 2024-2025**

Căn cứ kế hoạch năm học của trường THCS Định Hiệp

Nay Ban tổ chức (BTC) xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2024 – 2025 cụ thể như sau:

**I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:**

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh;

Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường;

Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh nhằm bồi dưỡng tham gia Hội khỏe phù đổng cấp huyện và tỉnh.

Để tạo sân chơi lành mạnh cho các em, nhằm cũng cố và phát triển tố chất ở lứa tuổi thanh thiếu niên phát triển toàn diện trong nhà trường và xã hội, qua đó phát hiện những cá nhân có năng khiếu TDTT để tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển của trường tham gia vòng huyện.

**II/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:**

**1. Đối tượng:** Là học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, các học sinh được tham gia nội dung thi đấu.

**2. Các môn thi đấu:**

**2.1. Điền kinh: Chạy 800m nữ, 1500** nam ( khối 6,7,8,9)

Số lượng VĐV: Mỗi lớp đăng kí 2 nam, 2 nữ

**2.2. Bóng đá:** Thể thức thi đấu: Nam theo khối lớp (8,9) thi đấu loại trực tiếp.

Số lượng VĐV: Mỗi lớp đăng kí 7- 7 VĐV nam, nữ 5-5 VĐV

**2.3. Bóng rổ:** Thể thức thi đấu: Theo khối lớp(8,9 nam) thi đấu loại trực tiếp. Số lượng VĐV: mỗi lớp đăng kí 5-5 VĐV .

**2.4. Cầu lông:** Thể thức thi đấu: Nam, (nữ) theo khối lớp (6,7,8,9)

Số lượng VĐV: Mỗi lớp đăng kí 2 VĐV nam, 2 VĐV nữ

**3. Thời gian, địa điểm:** Vào các ngày thứ 5 và chủ nhật trong tuần tháng 10,11. Tại sân vận động trường THCS Định Hiệp và nhà đa năng.

- Họp trưởng đoàn và bốc thăm vào thứ năm ngày 3 tháng 10 tại văn phòng hội đồng đội trường THCS ĐịnhHiệp

**III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

**1. Đối với Ban tổ chức:**

Xây dựng, triển khai Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2024 – 2025.

Thành lập ban tổ chức, tổ trọng tài, các tiểu ban phục vụ Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2024 – 2025.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2024 – 2025.

**2. Đối với Giáo viên chủ nhiệm:**

GVCN triển khai kế hoạch đến từng học sinh. Tổ chức tuyển chọn, tập luyện cho các VĐV tham gia các môn thi đấu theo kế hoạch Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2024 – 2025.

**IV. LỊCH THI ĐẤU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Ngày thi đấu** | **Môn thi đấu** | **Trọng tài** |
| 01 | 03/10/2024 | - Thi đấu bóng đá nam 7- 7  - Thi đấu bóng chuyền nữ 6-6 |  |
| 02 | 10/10/2024 | - Thi đấu bóng chuyền nữ 6-6  - Thi đấu cầu lông nam( nữ) |  |
| 03 | 17/ 10/ 2024 | - Thi đấu bóng chuyền nam 6-6 |  |
| 04 | 24/10/2024 | - Thi đấu bóng Rổ nam 5- 5 |  |
| 05 | 24/10/2024 | Các môn vào chung kết |  |
| 06 | 31/10/2024 | Bế mạc và phát thưởng |  |

**V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ KINH PHÍ LÀM SÂN**

**1. Sân bãi:** Mua vôi rắc sân 03 bao x 135 000/bao = 405.000 đồng

a) Làm sân bãi: 5 ngày x 100 000 / ngày = 500 000 đồng

b) Nước uống: 150 000 đồng

**2. Khen thưởng – trao giải**

**1.** **Môn tập thể**

**- Bóng đá nam ( nữ )** Giải nhất 200 000 x 2 = 400 000 đồng

Giải nhì 150 000 x 2 = 300 000 đồng

Giải ba 100 000 x 2 = 200 000 đồng

**– Bóng chuyền nam (nữ)** Giải nhất 200 000 x 2 = 400 000 đồng

Giải nhì 150 000 x 2 = 300 000 đồng

Giải ba 100 000 x 2 = 200 000 đồng

**- Bóng rổ nam** Giải nhất 200 000 x 1 = 200 000 đồng

Giải nhì 150 000 x 1 = 150 000 đồng

Giải ba 100 000 x 1 = 100 000 đồng

**2. Môn cá nhân**; Giải nhất 100 000 x 8 = 800 000 đồng

Giải nhì 70 000 x 8 = 560 000 đồng

Giải ba 50 000 x 8 = 400 000 đồng

**Tổng cộng 5.065 000 đồng**

**(Năm triệu không trăm sáu mươi lăm ngàn đồng)**

**VI. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC**

1**.** Ông: Lê Văn Hải Hiệu Trưởng Trưởng Ban

2. Ông; Dương Thanh Thảo Phó hiệu trưởng Phó Ban thường trực

3. Ông: Nguyễn Văn Chung Giáo viên thể chất Phó Ban thường trực

4. Ông: Trương Nhựt Tân Giáo viên thể chất Thành Viên

5. Bà: Nguyễn Ngọc Duyên kế toán Thành Viên

6. Bà: Từ Thi Hương Y Tế- CTĐ Thành viên

7. Bà : Võ Thị Hồng Uyên TPT Thành viên.

8. Ông; Nguyễn Thanh Tú Bảo vệ Thành viên

9. Ông: Nguyễn Văn Thắm Bảo vệ Thành Viên

10. Bà Hồ Thị Phương Thảo Thủ quỷ Thành Viên

Và tất cả 10 giáo viên chủ nhiệm là thành viên

**VII. TỔ TRỌNG TÀI**

1**.** Ông : Nguyễn Văn Chung GV Thể Chất (tổ trưởng)

2. Ông : Trương Nhựt Tân GV Thể Chất - trọng tài

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng của trường THCS Định Hiệp năm học 2024 – 2025.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Báo cáo PGD  - Ban giám hiệu;  - GVCN;  - Lưu: VT, BTC. | **TM. BAN TỔ CHỨC**  **TRƯỞNG BAN**  **Lê Văn Hải** |

**DANH SÁCH CÁC LỚP NHẬN TIỀN GIẢI HỘI KHỎE VÒNG TRƯỜNG**

**NĂM HỌC 2024 -2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STt** | **HỌ VÀ TÊN** | **GIẢI THƯỞNG** | **LỚP** | **SỐ TIỀN** | **THÀNH TIỀN** | **KÝ NHẬN** |
| 1 | BÓNG CHUYỀN NỮ | GIẢI 1 | 8A1 |  | 200 000 |  |
| 2 |  | GIẢI 2 | 9A2 |  | 150 000 |  |
| 3 |  | III | 9A1 |  | 100 000 |  |
| 4 | BÓNG CHUYỀN NAM | GIẢI 1 | 8A1 |  | 200 000 |  |
| 5 |  | GIẢI 2 | 8A2 |  | 150 000 |  |
| 6 |  | III | 9A2 |  | 100 000 |  |
| 7 | BÓNG ĐÁ NỮ | GIẢI 1 |  |  | 200 000 |  |
| 8 |  | GIẢI 2 |  |  | 150 000 |  |
| 9 |  | III |  |  | 100 000 |  |
| 10 | BÓNG ĐÁ NAM | GIẢI 1 |  |  | 200 000 |  |
| 11 |  | GIẢI 2 |  |  | 150 000 |  |
| 12 |  | III |  |  | 100 000 |  |
| 13 | BÓNG RỔ NỮ | GIẢI 1 |  |  | 200 000 |  |
| 14 |  | GIẢI 2 |  |  | 150 000 |  |
| 15 |  | III |  |  | 100 000 |  |
|  |  | Tổng cộng |  |  | **2.250 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **MÔN CÁ NHÂN** | NAM |  | Nam khối 8-9 |  |  |
| 1 |  | GIẢI 1 |  |  | 100 000 |  |
| 2 |  | GIẢI 2 |  |  | 70 000 |  |
| 3 |  | III |  |  | 50 000 |  |
| 4 |  | GIẢI 1 |  |  | 100 000 |  |
| 5 |  | GIẢI 2 |  |  | 70 000 |  |
| 6 |  | III |  |  | 50 000 |  |
| 7 |  | GIẢI 1 |  | Khối 6-7 | 100 000 |  |
| 8 |  | GIẢI 2 |  |  | 70 000 |  |
| 9 |  | III |  |  | 50 000 |  |
| 10 |  | GIẢI 1 |  |  | 100 000 |  |
| 11 |  | GIẢI 2 |  |  | 70 000 |  |
| 12 |  | III |  |  | 50 000 |  |
|  |  | ***NỮ*** |  | NỮ khối 8-9 |  |  |
| 1 |  | GIẢI 1 |  |  | 100 000 |  |
| 2 |  | GIẢI 2 |  |  | 70 000 |  |
| 3 |  | III |  |  | 50 000 |  |
| 4 |  | GIẢI 1 |  |  | 100 000 |  |
| 5 |  | GIẢI 2 |  |  | 70 000 |  |
| 6 |  | III |  |  | 50 000 |  |
| 7 |  | GIẢI 1 |  | Khối 6-7 | 100 000 |  |
| 8 |  | GIẢI 2 |  |  | 70 000 |  |
| 9 |  | III |  |  | 50 000 |  |
| 10 |  | GIẢI 1 |  |  | 100 000 |  |
| 11 |  | GIẢI 2 |  |  | 70 000 |  |
| 12 |  | III |  |  | 50 000 |  |
| TỔNG CỘNG | | | |  | **1760 000** |  |

(Một triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng )

Định Hiệp, Ngày…..Tháng10….Năm 2024.