|  |  |
| --- | --- |
| **LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ**  **VIỆT NAM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DỰ KIẾN SƠ ĐỒ & NGUYÊN TẮC BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU**

**GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ CÚP QUỐC GIA 2021**

*(Kèm theo Thông báo số: /LĐBĐVN-TCTĐ ngày tháng năm 2021*

*của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam)*

Thời gian: Từ ngày 20/4 đến ngày 08/5/2021.

Địa điểm: SVĐ Thanh Trì & Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam

1. **SƠ ĐỒ 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Giờ** | **Sân** | **MT** | **Đội** | **-** | **Đội** | **Ghi chú** |
| 20/4 | 15h45 |  |  | **Lễ khai mạc** | | |  |
| 16h00 | T.Trì | 1 | 1A | - | 2A |  |
| 16h00 | VFF | 2 | 3A | - | 4A |  |
| 21/4 | 16h00 | T.Trì | 3 | 1B | - | 2B |  |
|  |  |  | 3B | - | *Nghỉ* |  |
| 24/4 | 16h00 | VFF | 4 | 2A | - | 3A |  |
| 18h00 | VFF | 5 | 4A | - | 1A |  |
| 25/4 | 16h00 | VFF | 6 | 2B | - | 3B |  |
|  |  |  | 1B | - | *Nghỉ* |  |
| 28/4 | 16h00 | T.Trì | 7 | 1A | - | 3A |  |
| 16h00 | VFF | 8 | 2A | - | 4A |  |
| 29/4 | 16h00 | T.Trì | 9 | 3B | - | 1B |  |
|  |  |  | 2B | - | *Nghỉ* |  |
| 03/5 | 16h00 | VFF | 10 | Thứ ba bảng A | - | Thứ ba bảng B |  |
|  |  |  | Thứ tư bảng A | - | *Nghỉ* |  |
| 16h00 | T.Trì | 11 | **Bán kết 1:**  Nhất bảng A - Nhì bảng B | | |  |
| 04/5 | 16h00 | T.Trì | 12 | **Bán kết 2:**  Nhất bảng B - Nhì bảng A | | |  |
| 05/5 | 16h00 | T.Trì | 13 | Thứ tư bảng A | - | Thua trận 10 |  |
|  |  |  | Thắng trận 10 | - | *Nghỉ* |  |
| 07/5 | 16h00 | VFF | 14 | Thắng trận 10 | - | Thứ tư bảng A |  |
| 16h00 | T.Trì | 15 | **Tranh hạng Ba:**  Thua BK1 - Thua BK2 | | |  |
| 08/5 | 16h00 | T.Trì | 16 | **Chung kết:**  Thắng BK1 - Thắng BK2 | | |  |
|  |  |  | **Lễ trao giải** | | |  |

1. **SƠ ĐỒ 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Giờ** | **Sân** | **MT** | **Đội** | **-** | **Đội** | **Ghi chú** |
| 20/4 | 15h45 |  |  | **Lễ khai mạc** | | |  |
| 16h00 | T.Trì | 1 | 1A | - | 2A |  |
|  |  |  | 3A | - | *Nghỉ* |  |
| 21/4 | 16h00 | T.Trì | 2 | 1B | - | 2B |  |
| 16h00 | VFF | 3 | 3B | - | 4B |  |
| 24/4 | 16h00 | VFF | 4 | 2A | - | 3A |  |
|  |  |  | 1A | - | *Nghỉ* |  |
| 25/4 | 16h00 | VFF | 5 | 2B | - | 3B |  |
| 18h00 | VFF | 6 | 4B | - | 1B |  |
| 28/4 | 16h00 | T.Trì | 7 | 3A | - | 1A |  |
|  |  |  | 2A | - | *Nghỉ* |  |
| 29/4 | 16h00 | T.Trì | 8 | 1B | - | 3B |  |
| 16h00 | VFF | 9 | 2B | - | 4B |  |
| 03/5 | 16h00 | VFF | 10 | Thứ ba bảng A | - | Thứ ba bảng B |  |
|  |  |  | Thứ tư bảng A | - | *Nghỉ* |  |
| 16h00 | T.Trì | 11 | **Bán kết 1:**  Nhất bảng A - Nhì bảng B | | |  |
| 04/5 | 16h00 | T.Trì | 12 | **Bán kết 2:**  Nhất bảng B - Nhì bảng A | | |  |
| 05/5 | 16h00 | T.Trì | 13 | Thứ tư bảng A | - | Thua trận 10 |  |
|  |  |  | Thắng trận 10 | - | *Nghỉ* |  |
| 07/5 | 16h00 | VFF | 14 | Thắng trận 10 | - | Thứ tư bảng A |  |
| 16h00 | T.Trì | 15 | **Tranh hạng Ba:**  Thua BK1 - Thua BK2 | | |  |
| 08/5 | 16h00 | T.Trì | 16 | **Chung kết:**  Thắng BK1 - Thắng BK2 | | |  |
|  |  |  | **Lễ trao giải** | | |  |

**C. NGUYÊN TẮC BỐC THĂM:**

1. Căn cứ vào thành tích tại giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2020 để chọn 02 đội có thành tích tốt nhất làm hạt giống tại hai bảng;

2. Các đội cùng địa phương không ở cùng Bảng.

**D. THỨ TỰ BỐC THĂM:**

1. Bốc thăm chia hai đội: Thành phố Hồ Chí Minh I và đội Hà Nội I WATABE vào hai bảng A và B; mang mã số 1A và 1B.

2. Bốc thăm chia hai đội: Than khoáng sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam vào hai bảng A và B.

3. Bốc thăm cho đội: Thái Nguyên T&T vào một trong hai bảng A hoặc B.

4. Xếp đội Hà Nội II WATABE vào bảng A hoặc bảng B (Đảm bảo nguyên tắc 2).

5. Xếp đội Thành phố Hồ Chí Minh II vào bảng A hoặc bảng B (Đảm bảo nguyên tắc 2).

6. Bốc thăm mã số cho 5 đội tại hai bảng A và B

**\* Ghi chú:** *BTC giải sẽ tiến hành Lễ trao các giải thưởng ngay sau khi kết thúc trận tranh hạng ba và chung kết.*