**MẪU BÁO CÁO**

**Tổng kết Công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp**

*(Kèm theo Hướng dẫn số 2229/HD-BVHTTDL ngày 28 tháng 05 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)*

|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**...........  ……………………………… **-------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------** |
| Số: | *................., ngày tháng năm 2021* |

**BÁO CÁO**

**Tổng kết Công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp**

1. Đặc điểm, tình hình.

2. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai Đại hội thể dục thể thao các cấp.

3. Kết quả tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

3.1. Đại hội Thể dục thể thao cấp xã

3.2. Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện

3.3. Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh

4. Đánh giá chung:

4.1. Thuận lợi

4.2. Khó khăn

4.3. Nguyên nhân

5. Đề xuất, kiến nghị:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(ký tên, đóng dấu)* |

Phụ lục

**BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐẠI HỘI TDTT CÁC CẤP  
CỦA TỈNH/THÀNH PHỐ ……………....**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Số lượng** |
| **1.** | **Tổ chức Đại hội TDTT cấp xã** |  |
| 1.1 | Tổng số xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT/tổng số xã, phường, thị trấn |  |
| 1.2 | Số môn thể thao được tổ chức tại Đại hội TDTT cấp xã.  Trong đó số môn thể thao dân tộc: | Ít nhất - Nhiều nhất |
|  |
| 1.3 | Tổng số người tham gia, tổ chức điều hành Đại hội TDTT cấp xã trong toàn tỉnh/thành. Trong đó: |  |
| + Tổng số thành viên Ban Tổ chức của các xã | Không tính BTC các môn |
| + Tổng số trọng tài tham gia điều hành Đại hội của các xã |  |
| + Tổng số vận động viên các môn của các xã |  |
| + Tổng số huấn luyện viên các môn của các xã |  |
| + Số người tham gia diễu hành, đồng diễn của các xã |  |
| 1.4 | Tổng số cơ sở vật chất, sân bãi TDTT (công trình TDTT) được cải tạo, sửa chữa, xây mới |  |
| + Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn ngân sách |  |
| + Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn xã hội hóa |  |
| 1.5 | Tổng kinh phí chi cho Đại hội TDTT cấp xã trong toàn tỉnh/thành: |  |
| + Trong đó kinh phí ngân sách: |  |
| + Kinh phí vận động xã hội hóa: |  |
| **2.** | **Đại hội TDTT cấp huyện** |  |
| 2.1 | Tổng số huyện, quận, thị xã tổ chức Đại hội TDTT/tổng số huyện, quận, thị xã |  |
| 2.2 | Số môn thể thao được tổ chức tại Đại hội TDTT cấp huyện.  Trong đó số môn thể thao dân tộc: | Ít nhất - Nhiều nhất |
|  |
| 2.3 | Tổng số người tham gia, tổ chức điều hành Đại hội TDTT cấp huyện trong toàn tỉnh/thành. Trong đó: |  |
| + Tổng số thành viên Ban Tổ chức của các huyện | Không tính BTC các môn |
| + Tổng số trọng tài tham gia điều hành Đại hội của các huyện | theo Quyết định các môn |
| + Tổng số vận động viên các môn của các huyện |  |
| + Tổng số huấn luyện viên các môn của các huyện |  |
| + Số người tham gia diễu hành, đồng diễn, biểu diễn của các huyện |  |
| 2.4 | Tổng số cơ sở vật chất, sân bãi TDTT (công trình TDTT) được cải tạo, sửa chữa, xây mới |  |
| + Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn ngân sách |  |
| + Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn xã hội hóa |  |
| 2.5 | Tổng kinh phí chi cho Đại hội TDTT cấp huyện: |  |
| + Trong đó kinh phí ngân sách: |  |
| + Kinh phí vận động xã hội hóa: |  |
| **3.** | **Đại hội TDTT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc T/Ư** |  |
| 3.1 | Số môn thể thao được tổ chức |  |
| 3.2 | Số môn thể thao dân tộc |  |
| 3.3 | Tổng số người tham gia, tổ chức điều hành Đại hội: |  |
| + Tổng số thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức | không tính BTC các môn |
| + Tổng số trọng tài điều hành Đại hội của các môn | Tính tổng theo Quyết định các môn |
| + Tổng số vận động viên của các môn |  |
| + Tổng số huấn luyện viên của các môn |  |
| + Số người tham gia diễu hành, đồng diễn, biểu diễn tại Đại hội. |  |
| 3.4 | Tổng số bộ huy chương được trao tại Đại hội |  |
| 3.5 | Tổng số kỷ lục được phá |  |
| 3.6 | Tổng số cơ sở vật chất, sân bãi TDTT (công trình TDTT) được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp |  |
| + Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn ngân sách |  |
| + Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn xã hội hóa |  |
| 3.7 | Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh |  |
| + Trong đó kinh phí ngân sách: |  |
| + Kinh phí vận động xã hội hóa: |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(Ký tên đóng dấu)* |