|  |  |
| --- | --- |
| .... | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ****...** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: .../KH-THCS | *..., ngày ... tháng ... năm 2025* |

# KẾ HOẠCH

**TỔ CHỨC HỘI TRẠI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 26/3/1931–26/3/2025**

1. **MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**
	1. **Mục đích**
* Hội trại là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2025)
* Giáo dục truyền thống nhà trường và thắt chặt tình đoàn kết, tinh thần thi đua, giao lưu, học hỏi của Đội viên.
* Góp phần giáo dục kĩ năng sống, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho Đội viên trong trường.
	1. **Yêu cầu**
* Mang tính giáo dục truyền thống cao.
* Chương trình sinh hoạt trại phải thu hút đông đảo Đội viên tham gia sôi nổi, bổ ích, an toàn và mang tính giáo dục cao.
* Hội trại được tổ chức an toàn, hiệu quả, kỉ luật, tiết kiệm, thiết thực phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của nhà trường.
1. **THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC**
	1. **Thời gian:** Ngày ..., .../3/20... (... ngày ... đêm)
	2. **Địa điểm: ...**
2. **CHỦ ĐỀ TRẠI – TRẠI CA – SINH HOẠT TRẠI**
	1. **Chủ đề trại:** “Mừng sinh nhật Đoàn”
	2. **Trại ca:** “Tiến lên Đoàn viên”
	3. **Sinh hoạt trại:**
* Tuyệt đối thực hiện theo kế hoạch sinh hoạt trại mà Ban tổ chức quy định.
* Trong quá trình sinh hoạt tại trại các chi đội nên chủ động hình thức sinh hoạt phù hợp với chi đội mình như tổ chức văn nghệ, trò chơi tập thể, giao lưu các tiểu trại, ... Yêu cầu các chi đội không sử dụng loa có công suất lớn làm ảnh hưởng đến các chi đội bạn. Tuyệt đối tắt tất cả các âm thanh khi trại chỉ huy điều khiển các hoạt động.
1. **QUY MÔ, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG THAM GIA, HÌNH THỨC**
	1. **Quy mô tổ chức và số lượng trại**
* Hội trại đảm bảo đủ ... trại tương ứng với ... chi đội trong Liên đội.
* 01 trại chỉ huy.
	1. **Thành phần, số lượng người tham gia**
* Tất cả các CBQL-GV-NV và học sinh trường Trung học cơ sở ....
	1. **Hình thức trại**
* Trại mùa hè có thiết kế thoáng mát, có tính thẩm mỹ, có ý nghĩa và phù hợp với tên trại.
* **Trại có**: cờ Tổ quốc, ảnh Bác, bàn (khăn bàn lọ hoa), có nội quy và chương trình hội trại, có sọt đựng rác.
* **Kích thước trại**: *(Theo phụ lục I)*
* **Kích thước cổng trại**: *(Theo phụ lục I)*
* **Yêu cầu**: Cổng trại làm đơn giản, đẹp, hài hoà với trại, không cầu kỳ và quá tốn kém.
* **Chuẩn bị**: Tre làm cọc trại, cọc hàng rào, cổng trại, vải phong trại, dây neo, dây cờ nheo, cọc neo, dây điện, bóng điện, …
	1. **Đồng phục tham gia hội trại**
* Đồng phục học sinh theo quy định nhà trường: *Quần xanh, áo đồng phục, khăn quàng, dép quai hậu, riêng khi tham gia thi các trò chơi cho phép sử dụng đồng phục lớp (có sự chấp thuận của BGH về mẫu áo) hoặc đồng phục như học thể dục.*
	1. **Các tiêu chí chấm điểm trại:** *(Phụ lục II)*
* **Lưu ý:**

+ BTC khuyến khích các chi đội sử dụng những vật liệu sẵn có, dễ tìm và tiết kiệm.

+ BTC yêu cầu: trại phải có đầy đủ tất cả vật liệu trang trí còn chắc chắn, không xiêu vẹo hoặc gãy…

+ Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong nhà trường. BTC yêu cầu tối ngày .../.../20.... Đúng **18h00** phải ra khỏi khu vực tổ chức hội trại, các dụng cụ bỏ vào phòng học, ban tổ chức khoá cổng, giao bảo vệ quản lý.

+ Tối .../.../20.... Sau khi lữa trại kết thúc, Phụ huynh có nhu cầu đưa con về thì xin phép GVCN, GVCN báo cáo tổ trực cho phép phụ huynh chở về.

+ Ngày ...-.../... cho phép học sinh mang điện thoại đến trường, tuy nhiên cá nhân học sinh tự bảo vệ tài sản của mình, mất mát học sinh tự chịu trách nhiệm.

## Cách tính điểm thi đua để xếp giải toàn đoàn:

* + 1. : Hệ số cho các hạng mục.

+ Lều trại: Hệ số 3

+ Văn nghệ: Hệ số 2

+ Nề nếp, vệ sinh, chuyên cần: Hệ số 2

+ Các trò chơi: Hệ số 1

* + 1. : Các tính điểm cho từng hạng mục:

+ Giải nhất: 5 điểm

+ Giải nhì: 4 điểm

+ Giải ba: 3 điểm

+ Giải KK: 2 điểm

Không tham gia mỗi nội dung trừ 1 điểm

Lưu ý: Không xếp loại đối với các Chi Đội có trại sinh đánh bậy, sử dụng các chất cấm, bắt nạt,...

## Kinh phí cho cho trại sinh

Dự tính 3 bữa ăn chính 02 bữa ăn phụ, tính chung là 4 bữa ăn chính, mức thu trung bình 150.000đ/ em.

GVCN bàn bạc cụ thể với phụ huynh của lớp để đưa ra mức thu hợp lý. Có thể nấu ăn tại trại thì phải nộp gạo, củi, bếp …

1. **BAN TỔ CHỨC**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Nhiệm vụ** | **Ghi chú** |
| 1. | ... | Hiệu trưởng | Trưởng ban(Trại trưởng) | Phụ trách chung |
| 2. | ... | P.Hiệu trưởng | Phó ban(Trại phó 1) | Phụ trách CSVC |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ... | BTCĐ, TPT Đội | Phó ban(Trại phó 2) | Phụ trách xây dựngkế hoạch, chuyên môn, Cổng trại chính |
| 4. | ... | PCT CĐCS | Phó ban | Phụ trách ANTT,Ánh sáng, Lửa trại |
| 5. | ... | GV phụ tráchVTM | Ủy viên | Phụ trách Văn nghệ,Âm thanh |
| 6. | ... | PBTCĐ | Ủy viên | Phụ trách Lữa trại, xây dựng quy cáchtrại. |
| 7. | ... | Giáo viên | Ủy viên | Phụ trách TDTT (Các trò chơi). |
| 8. | ... | Giáo viên | Ủy viên |
| 9. | ... | Nhân viên | Ủy viên | Phụ trách Y tế, đời sống |
| 10. | ... | Nhân viên | Ủy viên |
| 11. | ... | Nhân viên | Ủy viên |
| 12. | Các ông/bà: | TTCM, TTVP | Ủy viên | Phụ trách ANTT |
| 13. | Các ông/bà: | GVCN | Ủy viên | Phụ trách ANTT |
| 14. | ... | NVBV | Ủy viên | Phụ trách ANTT, Sânbãi, củi để đốt lửa trại |
| 15. | Mời các đ/c Công an xã |  | Ủy viên | Phụ trách ANTT |
| 16. | ... | Trưởng ban TTcha mẹ học sinh | Ủy viên |  |

1. **CÁC TIỂU BAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIỂU BAN** | **THÀNH VIÊN THAM GIA** | **NHIỆM VỤ** | **THỜI GIAN THỰC HIỆN** |
| **Kế hoạch và chuyên môn** | 1. .... (TB)
2. ...
3. ...
 | Xây dựng kế hoạch hội trại, tập huấn học sinh, chuẩn bị các biểu mẫu, gởi giấy mời đại biểu, chuẩn bị các giải thưởng. | .../.../20... |
| **Văn nghệ** | 1. .... (TB)
2. ...
3. ...
 | Triển khai bốc thăm thể loại dự thi; Hỗ trợ học sinh tập luyện văn nghệ, múa hát tập thể, duyệt văn nghệ, giám khảo văn nghệ, dẫn chương trình, phụ trách âm thanh, ánh sáng khi VN diễn ra. | Bốc thăm (14h00, ngày .../.../20...);Duyệt văn nghệ (8h00, ngày .../.../20...) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TDTT&Trò chơi** | 1. .... (TB)
2. ...
3. ...
 | *Theo Phụ lục IV* | Hoàn thành sân bãi thi đấu trước ngày .../.../20... |
| **CSVC, Y****tế, vệ sinh** | 1. .... (TB)
2. ...
3. ...
 | Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội trại (âm thanh ánh sáng, sân khấu, lửa trại,… Và công tác y tế). | .../.../20... |
| **ANTT&****tổng hợp** | 1. .... (TB)
2. ...
3. ...
 | Đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra hội trại. Phân công trực cổng, trực cờ đỏ, công tác tiếp tân, hỗ trợ các tiểu ban khác khi cần thiết. | .../.../20... |
| **Đời sống& phục vụ** | 1. .... (TB)
2. ...
3. ...
 | Chuẩn bị liên hoan, hỗ trợ các tiểu ban khác khi cần thiết. | .../.../20... |
| **Ban thi đua** | * 1. ...
	2. ....
	3. ...
 | Chấm lều trại, nề nếp, vệ sinh chuyên cần.Tổng hợp kết quả của các hạng mục: Lều trai, nề nếp, văn nghệ và trò chơi.Đề xuất xếp giải và khen thưởng. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Ban tiếp khách** | 1. ...
2. ...
3. ...
 | Tiếp khách, nhận hỗ trợ kinh phí huy động | ... |

1. **KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG**
	1. **Ngày .../3/20...**
* Bắt đầu từ lúc 13h30, các Chi đội tiến hành dựng Cổng trại, lều trại và trang trí trại. Sau 18h30, mỗi trại cử 01 anh, chị phụ trách ở lại bảo vệ khu vực trại mình, tất cả học sinh không được ở lại trại.
* Ban ANTT trực bảo vệ trại.
	1. **Ngày .../.../20...** *(Thứ 5)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Từ 6h00’–7h30’ | Các tiểu trại hoàn tất các công tác liênquan để chuẩn bị khai mạc trại. |  |
| 2 | Từ 7h30’–8h15’ | Khai mạc Hội trại – Kết nạp Đoàn |  |
| 3 | Từ 8h15’–11h00’ | * Trang trí trại
* Chấm trại lần 1 (từ 8h30)
 | Chấm trại có thuyếtminh. |
| 4 | Từ 11h30’–13h00’ | * Ăn trưa
* Sinh hoạt tập thể tại trại
 |  |
| 5 | Từ 13h00’–16h30’ | - Tổ chức trò chơi.+ Kẹp bóng tiếp sức nam/nữ+ Xe đạp chậm | Chuẩn bị dụng cụ thi đấu theo *Phụ lục IV* |
| 6 | Từ 16h30’–17h00’ | * Chấm trại lần 2
* Chuẩn bị đêm lửa trại
 | Chấm trại không thuyếtminh. |
| 7 | Từ 17h00’–19h00’ | * Ăn tối
* Chuẩn bị cho văn nghệ và lửa trại
* Sinh hoạt toàn trại
 |  |
| 8 | Từ 19h00’–21h30’ | Chương trình Biểu diễn, thi Văn nghệcủa các Chi đội. | Có lịch cụ thể cho cáctiết mục. |
| 9 | Từ 21h30’–22h45’ | Chương trình lửa trại. | Sinh hoạt lửa trại, nhảychachacha. |
| 10 | Sau 22h45’ | Các trại sinh hoạt tiểu trại | Các trại không được mở âm thanh, ánh sáng công suất lớn làm ảnh hưởng đến sinh hoạtchung; không được tổ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | chức uống rượu bia, gâymất trật tự. |

* 1. **Ngày .../3/20...**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Từ 5h00’–6h30’ | Báo thức, vệ sinh cá nhân -lềutrại, thể dục. |  |
| 2 | Từ 6h30’- 7h15’ | - Ăn sáng |  |
| 3 | Từ 7h15’–8h15’ | Chấm trại lần 3 | Không thuyết trình, chủ yếukhâu vệ sinh, trang trí trại và số lượng đảm bảo |
| 4 | Từ 7h30’-11h00’ | - Tổ chức các trò chơi:+ Đi hai người 3 chân+ Nhảy bao bố tiếp sức nam/nữ+ Mặc quần không dùng tay | Chuẩn bị dụng cụ thi đấu theo *Phụ lục IV* |
| 5 | Từ 11h30’-13h30’ | - Nghỉ ngơi ăn trưa, giao lưu giữacác trại. |  |
| 6 | Từ 13h30’–15h00’ | * Trò chơi dân gian

+ Nấu cơm Quang Trung* Xổ số trúng thưởng
 | Chuẩn bị dụng cụ thi đấu theo *Phụ lục IV* |
| 7 | Từ 15h00’–17h00’ | * Hội ý Ban thi đua
* Dọn vệ sinh
* Chấm trại lần 4 (Khâu vệ sinh)
* Tổng kết Hội trại
 |  |

***Lưu ý:*** Các trò chơi trong kế hoạch có thể sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thời gian, chủ đề của Hội trại.

1. **DỰ TRÙ KINH PHÍ**
	1. **Nguồn kinh phí**: Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 20..., Quy chế quản lý và sử dụng quỹ CMHS năm học 20...-20... và vận động các nguồn hỗ trợ khác như: Chi bộ, Công đoàn cơ sở, CBQL-GV-NV và các nhà tài trợ, thư ngõ…
	2. **Dự kiến các mục chi:** Vật dụng phục vụ Hội trại, Trang trí-khánh tiết, Làm cổng trại lớn, Khen thưởng, Thuê âm thanh, Nước uống BTC-Trọng tài *(theo thực tế)*.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội trại chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đề nghị CBQL-GV-NV và các chi đội chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo kế hoạch và khẩn trương triển khai thực hiện để đạt kết quả cao.

***Nơi nhận:* HIỆU TRƯỞNG**

* Niêm yết công khai;
* Website trường;
* Lưu VT.

 **....**

**Phụ lục I: Vị trí, kích thước trại, cổng trại**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Trại xã Đoàn** |  |
|  |
|  |  | **Trại 14****↓** | **Trại 13****↓** | **Trại 12****↓** |  | **← Trại 11** |  |  |
| **← Trại 10** |  |
| **← Trại 9** | **Tượng** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **← Trại 8** |  | **đài** |
|  |  |  | **← Trại 7** |
|  |  |  | **← Trại 6** |  |
| **Trại chỉ huy** |  |  |  | **← Trại 5** |  |
|  |  |  | **Cổng chính** |
|  |  |  |  | **← Trại 4** |  |
|  |  |  | **← Trại 3** |  |
|  |  |  | **← Trại 2** |  |
|  | **Trại 15 →** | **← Trại 1** |  |
| **Căng tin** |

**QUY ĐỊNH TRẠI**

1. Diện tích làm trại: Mỗi lớp được cấp diện tich: 4m x 10m để là trại. Các lớp bốc thăm chọn vị trí dựng trại. .
2. Kích thước trại: Trại chữ A: **Cao** 2,2m; **Rộng** 3,6m; **Dài** (sâu) 4,0m
3. Kích thước cổng trại: **Lồng cổng: Cao** 2,2m **Rộng** 1,5m. Chiều rộng tổng thể không vượt quá 4m.

***& Lưu ý: Cổng trại có phần chôn đất 50cm để giữ chân cổng vững chắc, an toàn.***

1. Cộc hàng rào: cao 1m. Khoảng cách giữa hai cộc liền kề là 1m. (Hai lớp liền kề thì chung hàng rào)
2. Các loại nút thắt theo quy định (ban tổ chức tập huấn cho GVCN-HS)
3. Trang trí trại:
	* Trại có ảnh Bác, cờ tổ quốc, và các vật dụng trang trí khác: Lọ hoa, khăn bàn…
	* Có góc học tập, có hộp cứu thương.
	* Có chiếu hoặc bạt trải,
	* Có nước uống, ly uống nước, chậu nước rửa tay.
	* Có sọt rác, giấy vệ sinh,
4. Trang trí cổng trại:
	* Cờ tổ quốc
	* Tên chi đội – Lớp
	* Tên tác phẩm cổng trại: Ví dụ: Vượt sóng, ra khơi, cánh buồng, …….
	* Vật dụng trang trí khác: Điện, đèn nháy, …
	* Thiết cổng trại có ý nghĩa.
5. Vật liệu làm trại:
	* Cộc chính, cổng trại, cộc hàng rào làm bằng tre hoặc gỗ.
	* Cộc néo làm bằng tre hoặc gỗ, hoặc sắt đảm bảo chắc chắn, an toàn.
	* Dây trại: Dây dừa hoặc dây vải dù. (***Không dùng dây thép***)
	* Mái của trại làm bằng vải hoặc bạt.
	* Dây điện, ổ cắm đảm bảo an toàn.
	* Các vật liệu trang trí: Ưu tiên vật liệu thân thiện với môi trường, dễ kiếm, tiết kiệm.

**Một số lưu ý:**

* + Các lớp cho phép mang theo 1 bộ âm thanh công suất không quá lớn.
	+ Vị trí cắm cộc trại, cổng trại, hàng rào tuân thủ theo sự hướng dẫn của BTC hội trại.
	+ Các mối nối lắp ghép cổng trại phải đảm bảo chắc chắn, an toàn.
	+ Các lớp không tự ý đấu nối điện vào dây nguồn nếu chưa có sự kiểm tra của giáo viên phụ trách cơ sở vật chất hội trại.
1. Sơ đồ vị trí trại các lớp: (Phụ lục đính kèm)

**Phụ lục II: Hướng dẫn chấm**

**NỘI DUNG CHẤM (TRẠI** - **CỔNG TRẠI) 26/3/20...**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Lớp/Điểm (15 điểm)** | **6a1** | **6a2** | **6a3** | **6a4** | **7A** | **7B** | **7C** | **7D** | **8A** | **8B** | **8C** | **9A** | **9B** | **9C** | **9D** |
| **I** | **CỔNG TRẠI (5 điểm)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đẹp mắt, có ý tưởng sáng tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Kết cấu bảng trại cân đối vớitổng thể của cổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Có huy hiệu/cờ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Thể hiện được tên của Chi đội trên bảng trại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Vật liệu tự nhiên, bền trong thời gian hội trại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **THUYẾT TRÌNH (3 điểm)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Đúng thời gian cho phép (tốiđa 3 phút) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Thể hiện được ý nghĩa, đặcđiểm của Chi đội |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Lời thuyết trình dí dỏm, lưu loát, có tính sáng tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **KẾT CẤU (2 điểm)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phần trại chính hài hòa với cổng trại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | K/cấu trại chắc chắn trong thời gian hội trại diễn ra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **TRANG TRÍ BÊN TRONG****TRẠI (3 điểm)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Có bàn thờ: cờ, ảnh Bác, bình hoa, khăn trải bàn … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Hoa văn trang trí đẹp mắt, sáng tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Vật liệu trang trí đơn giản, dễ tìm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V** | **VỆ SINH (2 điểm)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Mái lều, tấm lót nền phảisạch sẽ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Khu vực trại thu dọn sạch, không vứt rác bừa bãi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Lưu ý: GK cho điểm từng tiêu chí, điểm lẻ đến 0,25**

**Phụ lục III: Nội quy hội trại**

**NỘI QUY HỘI TRẠI**

*(Đối với học sinh)*

1. Tuyệt đối tuân thủ theo lịch hoạt động của Ban tổ chức. Phải đeo thẻ trại viên trong quá trình tham gia Hội trại.
2. Lịch sự, vui vẻ, hòa đồng, không gây mất đoàn kết nội bộ.
3. Có ý thức gìn giữ tài sản chung và tài sản cá nhân, giữ gìn vệ sinh chung.
4. Có ý thức tiết kiệm, tránh lãng phí.
5. Đồng phục đúng quy định, không mang theo các đồ trang sức quý, không để xe ngoài trường (Mỗi lớp chỉ mang 05 xe đạp vào trại để phục vụ trại, xe đạp tự giữ lấy).
6. Gặp thầy, cô và người lớn phải chào hỏi lễ phép, không chửi thề - nói tục.
7. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
8. Tham gia các trò chơi tập thể trên tinh thần đoàn kết, không đặt nặng thắng thua.
9. Không mang rượu, bia hay các chất kích thích vào trại.
10. Ra vào cổng phải xuất trình thẻ do BTC cấp và được sự đồng ý của tổ gác cổng.

**Phụ lục IV: Các trò chơi**

1. **Trò chơi nhảy bao bố tiếp sức nam, nữ:**
	1. **Đối tượng**

Mỗi lớp chọn 2 HS: 1 Nam, 1 Nữ**.**

## Dụng cụ

15 bao do BTC chuẩn bị

## Cách chơi:

* Thi đấu theo (khối 6-7), (khối 8-9) chọn đội nhất, nhì, ba.
* Mỗi đội có một ô hàng dọc rộng 1,2m, một vạch xuất phát và một vạch đích cach nhau 15m. Mỗi đội sếp thành một hàng dọc. Người đầu hàng đứng ngay sau vạch xuất phát, bao bố đặt phía trước. Sau khi nghe lệnh xuất phát người đứng đầu mỗi đội bắt đầu mặc bao bố vào và nhảy đến đích rồi lại quay trở lại vạch xuất phát đưa bao cho người thứ 2, người thứ 2 nhận bao mặc vào và thực hiện nhảy như người thứ nhất. Đội nào về trước đội đó thắng.

### \* Lưu ý khi chơi trò chơi nhảy bao bố tiếp sức:

* Người chơi nào nhảy trước khi có hiệu lệnh bắt đầu, bỏ bao bố ra khỏi chân trước khi về đích thì coi như thua cuộc.
* Người chơi bị ngã có thể tiếp tục đứng dậy và tiếp tục phần thi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 15m |  |
|   |  | \* |
|   |  | \* |
|   |  | \* |
|   |  | \* |

## Trò chơi kẹp bóng tiếp sức nam, nữ:

* 1. **Đối tượng**

Mỗi lớp chọn 6 HS: 3 Nam, 3 Nữ **chia thành 3 cặp ( mỗi cặp 1** Nam, 1 Nữ**.)**

## Dụng cụ

Bóng, giỏ BTC chuẩn bị

## Cách chơi:

* Thi đấu theo (khối 6-7), (khối 8-9) chọn đội nhất, nhì, ba.
* Sau khi nghe lệnh xuất phát, cặp đứng đầu mỗi đội bắt đầu kẹp bóng băng đầu di chuyển đến giỏ để bóng của đội mình và để bóng vào hẳn trong giỏ (không được dùng tay). Sau khi cặp thứ nhất bỏ bóng vào giỏ thì cặp thứ tiếp theo mới được bắt đầu xuất phát. Cặp thứ 2 xong thì cặp thứ 3 xuất phát.

Cứ như vậy trong thời gian 3 phút đội nào đưa được nhiều bóng về giỏ của mình nhất đội đó sẻ thắng.

### \*Lưu ý khi chơi trò chơi kẹp bóng tiếp sức:

* Người chơi nào di chuyển trước khi có hiệu lệnh bắt đầu thì phải thực hiện lại.
* Dùng tay giữ bóng, dùng tay bỏ bóng vào giỏ thì quả bóng đó không được tính.
* Di chuyển trước khi đồng đội mình chưa bỏ bóng vào giỏ thì phải di chuyển lại.
* Cặp nào để rơi bóng trong quá trình di chuyển thì phải dừng lại để căp khác di chuyển.
* Trước khi bắt đầu di chuyển có thể dùng tay để đặt bóng lên đầu.

## Trò chơi xe đạp chậm

* 1. **Đối tượng**

Mỗi lớp chọn 2 HS: 1 Nam 1Nữ

## Dụng cụ

Các lớp tự chuẩn bị xe đạp thi đấu cho đội mình

## Cách chơi:

* Thi đấu theo lớp nam riêng, nữ riêng, chon đội nhất, nhì, ba.
* Mỗi đội có một ô hàng dọc rộng 1,2m, một vạch xuất phát và một vạch đích cach nhau 20m.
* Các VĐV chuẩn bị xe của mình trước vạch xuất phát. Sau khi nghe hiệu lệnh xuất phát các VĐV đạp xe của mình về phía vạch đích một cách chậm nhất. đội nào về đích sau cùng đội đó sẽ chiến thắng.

### \*Lưu ý khi chơi trò xe đạp chậm.

Khi nghe hiệu lệnh xuất phát các VĐV phải di chuyển xe ngay, trong quá trình di chuyển không để chân chạm đất, không được dừng xe tại chổ quá 5 giây, lốp xe phải được bơm căng.

## Trò chơi nấu cơm Quang Trung:

* 1. **Đối tượng**

Mỗi lớp chọn 4 HS 2 Nam 2 Nữ

## Dụng cụ

Mỗi lớp chuẩn bị 1 chiếc giống, 1 đòn gánh, 1 nồi nấu, 1lon gạo, 1 bó củi, nước vo

gạo.

## Cách chơi:

* Thi đấu theo lớp chọn đội nhất, nhì, ba.
* Sau khi nghe hiệu lệnh các đội tiến hành các bước vo gạo, nhóm lửa, đặt nêu cơm lên gánh và tiến hành nấu cơm ( trong qúa trình nấu cơm các đội phải di chuyển). Trong thời gian 20 phút tiến hành nộp nêu cơm về BTC. BTC sẻ tiến hành chấm nồi cơm của các đội ( Tiêu chí: cơm chín trước, dẽo ngon hơn là đội thắng cuộc).

## Trò chơi 2 người đi 3 chân

* 1. **Đối tượng**

Mỗi lớp chọn 2HS: 1 Nam, 1 Nữ. thi đấu khối 6-7, khối 8-9.

## Dụng cụ

Mỗi lớp chuẩn bị 1 một sợi dây vải dài 1m-1,2m rộng 10cm

## Cách chơi:

* Thi đấu theo (khối 6-7), (khối 8-9) **Chọn đội nhất, nhì, ba.**
* Dùng dây vải cột chân 2 VĐV của đội mình đứng trước vạch xuất phát khi nghe hiệu lệnh xuất phát các đội di chuyển lên vạch đích và quay trở lại vạch xuất phát. Đội nào về trước đội đó giành chiến thắng.

 15m 









\*

\*

\*

\*

## Trò chơi: Mặc quần không dùng tay

* 1. **Đối tượng**

Mỗi lớp chọn 1 HS (nam hoặc nữ)

## Dụng cụ

Mỗi lớp chuẩn bị một quần đùi (quần đá bóng)

## Cách chơi

* Thi đấu theo (khối 6-7), (khối 8-9) chọn nhất, nhì, ba.
* Khi nghe hiệu lệnh bắt đầu các VĐV tiến hành mặc quần chuẩn bị của mình mà không được dùng tay để mặc (có thể lăn lê bò toài, cà góc cây, ghế đá …chơi trong khu vực BTC quy định, thời gian tối đa 5 phút.). Đội nào mặc quần hoàn thiện nhất đội đó chiến thắng.

## III. Dự trù kinh phí:

1. *Kinh phí giải thưởng*
2. **Trò chơi nhảy bao bố tiếp sức:** nhất, nhì, ba (khối 6-7), nhất, nhì, ba (khối 8-9)
3. **Trò chơi kẹp bóng tiếp sức:** nhất, nhì, ba (khối 6-7), nhất, nhì, ba (khối 8-9)
4. **Trò chơi xe đạp chậm:** nhất, nhì, ba (nam), nhất, nhì, ba (nữ)
5. **Trò chơi Nấu cơm Quang Trung:** nhất, nhì, ba
6. **Trò chơi 2 người đi 3 chân:** nhất, nhì, ba (khối 6-7), nhất, nhì, ba (khối 8-9)
7. **Trò chơi mặc quần không dùng tay:** nhất, nhì, ba (khối 6-7), nhất, nhì, ba (8-9)
8. *Kinh phí tổ chức trò chơi:*
* Mua bao bố
* **Mua Bóng + bơm bóng 150 quả,**
* **Mua dây làm làn**
* **Mua vải làm dây cột chân**

# PHÂN CÔNG TRỌNG TÀI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Trò chơi** | **Thời gian chơi** | **Trọng tài** |
| **1** | **Trò chơi nhảy bao bố tiếp** |  |  |
| **2** | **Trò chơi kẹp bóng tiếp sức** |  |  |
| **3** | **Trò chơi xe đạp chậm** |  |  |
| **4** | **Trò chơi Nấu cơm Quang Trung** |  |  |
| **5** | **Trò chơi 2 người đi 3 chân** |  |  |
| **6** | **Trò chơi mặc quần không dùng tay** |  |  |

## Phụ lục V. Một số biểu mẫu khác

**PHÂN CÔNG CBQL, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN GVCN** | **PHỤ TRÁCH LỚP** | **LỚP** |
| 1 |  |  | 9A |
| 2 |  |  | 9B |
| 3 |  |  | 9C |
| 4 |  |  | 9D |
| 5 |  |  | 8A |
| 6 |  |  | 8B |
| 7 |  |  | 8C |
| 8 |  |  | 7A |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  | 7B |
| 10 |  |  | 7C |
| 11 |  |  | 7D |
| 12 |  |  | 6A1 |
| 13 |  |  | 6A2 |
| 14 |  |  | 6A3 |
| 15 |  |  | 6A4 |

# DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI TRẠI VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC NỘI QUY HỘI TRẠI

Lớp: …………Sỉ số: ………. Tổng số tham gia: …….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **GHI CHÚ** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*..., ngày ... tháng 3 năm 20...*

**GVCN**

**DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI TRẠI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **SỐ TIỀN** | **KÝ TÊN** | **GHI CHÚ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  |  |

 *..., ngày tháng ... năm 20...*

**HIỆU TRƯỞNG**

**...**