**Phụ lục 04**

**TRANG THIẾT BỊ THI ĐẤU**

**ĐỐI VỚI CÁC ĐỘI TUYỂN THỂ THAO CỦA TỈNH**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trang bị tập luyện thường xuyên** | **Vật, Judo,****JuJitshu** | **Đá cầu** | **Cầu mây** | **Cầu lông** | **Các môn võ, Boxing** | **Điền kinh** | **Bóng chuyền /Bóng ném** | **Cờ vua, Cờ tướng** | **Bóng đá** | **Bóng bàn** | **Bơi lội** | **Cử tạ** | **Quần vợt** |
| Quần áo thi đấu | 02 bộ | 02 bộ | 02 bộ | 02 bộ | 02 bộ | 02 bộ | 02 bộ | 02 bộ | 02 bộ | 02 bộ | 02 bộ | 02 bộ | 02 bộ |
| Giáp thi đấu các môn võ |  |  |  |  | 01 đôi |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú:***  *Trang thiết bị trong thời gian thi đấu đối với các đội tuyển thể thao của tỉnh tại Phụ lục này được tính cho 01 người/năm.*