**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ** **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**KHOA…………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

 Số: /KH-K… *Cần Thơ, ngày tháng năm 2017*

**KẾ HOẠCH**

**HỘI DIỄN VĂN NGHỆ VÀ HỘI THAO KHOA………………**

**LẦN THỨ 01 - NĂM HỌC 2017 - 2018**

Phát huy truyền thống văn hóa văn nghệ,thể dục thể thao của trường; nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu giữa cán bộ và sinh viên sau những ngày làm việc và học tập. Qua đó lựa chọn lực lượng nồng cốt vào đội tuyển cấp khoa; trường sẵn sàng tham gia biểu diễn, thi đấu các giải cấp trường, giải thành phố, khu vực và toàn ngành. Khoa……… tổ chức Hội diễn văn nghệ và Hội thao lần thứ 01 năm học 2017 – 2018 với các nội dung sau:

**I. Công tác tổ chức**

1. Ban Chỉ đạo:

Đảng bộ - Ban chủ nhiệm khoa

2. Ban tổ chức

 - 1 đại diện BCN khoa Trưởng ban

 - Chánh VP khoa P. Trưởng ban

 - Trợ lý CTSV P. Trưởng ban

 - BCH Đoàn khoa Ủy viên

 3. Ban Giám khảo, trọng tài là các Thầy Cô trong trường.

**II. Kinh phí tổ chức**

- Trường hỗ trợ Sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho phần Hội diễn. Các sân bãi và một số dụng cụ thi đấu cho hội thao.

- Đoàn trường hỗ trợ một phần kinh phí tập dợt cho đội tham gia chính thức.

 - Kinh phí khen thưởng:

+ Theo qui định của trường

+ Vận động tài trợ (nếu có).

**III. Thành phần tham dự:**

Tất cả cán bộ, viên chức của khoa, các sinh viên, học viên các ngành thuộc khoa ……đang học tập tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm học 2017 – 2018.

Ban tổ chức phân bổ số đội cho từng hệ/ngành như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Sinh viên ngành**  | **Khóa** | **Hệ** | **Số lượng đội** |
| 1… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***Chú ý:***

- Sinh viên năm cuối và sinh viên thuộc hệ vừa làm vừa học không bắt buộc tham gia, nếu có nguyện vọng thì đăng ký tham gia với 1 đội bất kỳ nhưng phải cùng hệ, cùng ngành.

**A. PHẦN HỘI DIỄN**

**1. Chủ đề hội diễn**

- Ca ngợi quê hương; ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu.

- Ca ngợi tình đoàn kết, gắn bó của đồng bào các dân tộc trong khu vực.

- Ca ngợi ngành nghề và các hoạt động phong trào học tập, rèn luyện của sinh viên trong nhà trường cũng như ngoài xã hội.

**2. Thể loại dự thi**

- Mỗi đội dự thi xây dựng chương trình văn nghệ có thời lượng là 20 phút (kể cả phần dẫn chương trình). Chương trình bắt buộc bao gồm: đơn ca, tốp ca, múa hoặc ca múa theo chủ đề nêu trên. Chương trình đạt sự hài hòa về: nội dung, tư tưởng, phong cách biểu diễn, trẻ trung, sôi nổi. Các đội chú ý đến điều kiện khả năng, ít tốn kém, không hình thức, các tiết mục múa, ca múa gọn nhẹ vì sân khấu có diện tích khá nhỏ (kích thước sân khấu 5m x 10m).

­- Khuyến khích các đội tự biên, tự dàn dựng chương trình.

**3. Thể lệ dự thi:**

- Thời gian cho phép đối với mỗi chương trình bắt buộc là 20 phút.

- Thời gian tiếp quản sân khấu giữa các đội là 5 phút.

 - Mỗi diễn viên chỉ được tham gia 1 chương trình theo qui định.

- Các đội không được mượn người ngoài trường tham gia làm diễn viên.

- Trang phục dự thi trang nhã, lịch sự, phù hợp với nội dung tiết mục trong chương trình

- Âm thanh, ánh sáng, trang trí sân khấu do Ban tổ chức bố trí.

- Phần nhạc đệm các đơn vị tự thực hiện (nếu là nhạc đĩa thì không có phần hát bè).

**4. Thủ tục và thời gian đăng ký:**

 Các đơn vị gửi bản đăng ký tham dự theo mẫu **hạn chót …. giờ ngày …./11/2017 tại** ……... Nếu đơn vị nào đăng ký trễ thời gian quy định nêu trên xem như không tham dự.

Thời gian họp bốc thăm chạy chương trình và thi diễn của các đội vào …..giờ, ngày……/……/2017.

**5. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian tổ chức: Từ ngày ….. đến …../11/2017.

- Địa điểm: Hội trường khoa Dược

- Lịch chạy chương trình: Các đội chạy chương trình các buổi …… từ ngày …. đến …../11/2017.

- Lịch thi diễn:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Ngày** | **Giờ** | **Nội dung**  | **Thứ tự các đội** |
| 1 |  |  | Khai mạc |  |
|  |  |  | Thi diễn |  |
|  |  |  | Thi diễn |  |
|  |  |  | Thi diễn |  |
|  |  |  | Thi diễn |  |
|  |  |  | Thi diễn |  |
|  |  |  | Công diễn |  |

Ngày, giờ chạy chương trình và thi diễn ban tổ chức sẽ sắp xếp theo thứ tự bốc thăm.

**6. Thang điểm chấm thi**:

- Các tiết mục được chấm theo thang điểm 10.

- Điểm chương trình sẽ là điểm trung bình cộng của các tiết mục trong một chương trình và là điểm để xếp giải đồng đội.

\* Các đội tham gia hội diễn nghiêm túc và trật tự trên sân khấu, chấp hành nội quy tốt, huy động được lực lượng khán giả cổ vũ sẽ là 1 tiêu chuẩn để ưu tiên xếp giải đồng đội khi có sự trùng hợp về điểm của 2 hoặc 3 đơn vị. Người quyết định cuối cùng là trưởng Ban tổ chức và trưởng Ban giám khảo.

**7. Cơ cấu giải thưởng:**

Giải thưởng bao gồm giấy khen cấp Khoa và tiền thưởng theo qui định của trường.

Ban tổ chức tạm bố trí giải thưởng Hội diễn như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cơ cấu xếp giải** | **Nội dung** | **Giải thưởng** |
| Giải toàn đoàn |  | ….giải nhất….giải nhì….giải ba |
| Giải tiết mục | Múa/ Ca múa (không áp dụng cho múa đơn) | ….giải A….giải B….giải C |
| Tốp ca(từ 8 DV trở lên) | ….giải A….giải B….giải C |
| Đơn ca /song ca/ tam ca (tân nhạc, cổ nhạc) | ….giải A….giải B….giải C |

**B. PHẦN HỘI THAO**

 ***Chi tiết cụ thể các môn thi đấu mà khoa sẽ tổ chức***

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ và Hội thao lần thứ 01 khoa…… năm học 2017 - 2018. Các cán bộ viên chức, sinh viên, học viên căn cứ kế hoạch thực hiện.

 **TRƯỞNG KHOA**

 **(Chánh VP khoa hoặc trợ lý CTSV ký nháy)**

**Nơi nhận:**

Cấp trường (để biết)

*- Ban Giám hiệu (để báo cáo);*

*- VP Đảng ủy;*

*- Phòng ĐTĐH, CTSV*

*- Công đoàn cơ sở, Đoàn TN, Hội SV;*

Cấp khoa (để thực hiện)

*- Ban Chủ nhiệm khoa;*

*- Đảng bộ BPSV Chính quy/Liên thông*

*- Các bộ môn trực thuộc khoa ;*

*- Công Đoàn BP, Đoàn TN, Hội SV;*

*- Các lớp SV, Đăng Website;*

*- Lưu VP khoa.*

 BỘ Y TẾ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Cần Thơ, ngày tháng năm 2016*

**BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ**

Hội diễn văn nghệ và Hội thao truyền thống lần thứ 10 năm 2016

(Đính kèm Kế hoạch số /KH-ĐHYDCT ngày / /2016)

Kính gởi: **BAN GIÁM HIỆU**

 **PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung chi tiết** | **Số lượng** | **Số buổi** | **Số tiền** | **Thành tiền** |
| **Phần Hội diễn văn nghệ** |  |  |  |  |
| 1 | Thiết kế sân khấu và trang trí sân khấu Hội trường thi diễn | 1 |  | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2 | Thuê âm thanh, ánh sáng (tăng cường) | 1 | 5 | 2.000.000 | 10.000.000 |
| 3 | Thuê sân khấu ngoài trời đêm chung kết trao giải (nếu có) | 1 | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 4 | Thù lao Ban chỉ đạo  | 4 người | 5 | 100.000 | 2.000.000 |
| 5 | Thù lao Ban tổ chức  | 12 người | 5 | 100.000 | 6.000.000 |
| 6 | Thù lao tổ chức, phối hợp và phục vụ | 15 người | 5 | 100.000 | 7.500.000 |
| 7 | Thù lao Ban giám khảo ngoài trường | 3 người | 5 | 500.000 | 7.500.000 |
| 8 | Kinh phí giải thưởng  | 80 |  |  | 45.000.000 |
| 9 | Hoa tươi tặng BGK | 03 | 1 | 50.000 | 150.000 |
| 10 | In và ép giấy khen | 70 |  | 20.000 | 1.400.000 |
| 11 | Hoa tươi tặng các tiết mục đạt giải | 70 | 1 | 30.000 | 2.100.000 |
| 12 | Thùng nước khoáng | 04 | 5 | 20.000 | 400.000 |
| 13 | Nước Lavie BTC và BGK (thùng) | 15 |  | 90.000 | 1.350.000 |
| 14 | Chi phí phát sinh |  |  |  | 5.000.000 |
| **Cộng kinh phí Hội diễn văn nghệ** | **101.400.000** |
| **Phần Hội thao** |  |  |  |  |
| **TT** | **Nội dung chi tiết** | **Số lượng** | **Số trận** | **Số tiền** | **Thành tiền** |
| 1 | Sân bãi thi đấu cầu lông và đá cầu |  | 64 giờ | 50.000 | 3.200.000 |
| 2 | Sân bãi thi đấu bóng đá |  | 64 giờ | 100.000 | 6.400.000 |
| 3 | Cầu lông thi đấu (lố) | 40  |  | 155.000 | 6.200.000 |
| 4 | Cầu đá (quả) | 60  |  | 20.000 | 1.200.000 |
| 5 | Bóng đá thi đấu (quả) | 6  |  | 400.000 | 2.400.000 |
| 6 | Bóng chuyền thi đấu (quả) | 4  |  | 390.000 | 1.560.000 |
| 7 | Bồi dưỡng trọng tài thi đấu cầu lông | 8 người | 3 ngày | 50.000 | 1.200.000 |
| 8 | Thù lao trọng tài thi đấu bóng đá | 3 người | 64 trận | 30.000 | 5.760.000 |
| 9 | Thù lao trọng tài bóng chuyền | 3 người | 64 trận | 20.000 | 3.840.000 |
| 10 | Thù lao trọng tài thi đấu đá cầu | 8 người | 3 ngày | 100.000 | 2.400.000 |
| 11 | Thù lao Ban Chỉ đạo | 4 người |  | 500.000 | 2.000.000 |
| 12 | Thù lao Ban tổ chức  | 9 người |  | 500.000 | 4.500.000 |
| 13 | Kinh phí giải thưởng  | 60 |  |  | 36.000.000 |
| 14 | Cúp giải nhất bóng đá | 02 |  | 800.000đ | 1.600.000 |
| 15 | Cúp giải nhất bóng chuyền | 02 |  | 800.000đ | 1.600.000 |
| 16 | In, ép giấy khen trao thưởng | 60 |  | 20.000 | 1.200.000 |
| 17 | Hoa tươi tặng VĐV đạt giải | 60 | 1 | 30.000 | 1.800.000 |
| 18 | Nước uống thùng lớn | 30 |  | 20.000 | 600.000 |
| 19 | Băngrôn | 02 |  | 500.000 | 1.000.000 |
| 20 | Chi phí phát sinh |  |  | 5000.000 | 5.000.000 |
|  | **Cộng kinh phí Hội thao** | **89.456.000** |
|  | **Tổng cộng kinh phí Hội diễn và Hội thao**  | ***190.860.000*** |
|  | **Số tiền bằng chữ: *Một trăm chin mươi triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng.*** |

Trên đây là kinh phí cho Hội diễn văn nghệ và Hội thao truyền thống lần thứ 10 năm 2016, kính trình Ban Giám hiệu xem xét chấp thuận.

Trân trọng.

**Phòng tài chính kế toán Lập dự trù**

 **Nguyễn Văn Tám Trần Hoàng Ngôn**

**Ngày tháng năm 2016**

**HIỆU TRƯỞNG**