**Phụ lục 02**

**CHẾ ĐỘ TRANG THIẾT BỊ TẬP LUYỆN HÀNG NĂM**

**ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN TRẺ, ĐỘI TUYỂN 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** | **B.chuyền B. ném** | **Cờ vua, Cờ tướng** | **Bóng đá** | **Bóng bàn** | **Bơi lội** | **Cử tạ** | **Quần vợt** |
| Quần áo dài thể thao | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ |
| Quần áo ngắn thể thao | 04 bộ | 04 bộ | 04 bộ | 04 bộ | 03 bộ | 04 bộ | 04 bộ | 04 bộ | 04 bộ | 04 bộ | 04 bộ | 04 bộ | 04 bộ |
| Giầy tập thể lực + tất | 02 đôi giầy, 03 đôi tất | 02 đôi giầy, 03 đôi tất | 02 đôi giầy, 03 đôi tất | 02 đôi giầy, 03 đôi tất | 02 đôi giầy, 03 đôi tất | 03 đôi giầy, 05 đôi tất | 03 đôi giầy, 05 đôi tất | 02 đôi giầy, 03 đôi tất | 03 đôi giầy, 05 đôi tất | 02 đôi giầy, 03 đôi tất | 02 đôi giầy, 03 đôi tất | 02 đôi giầy, 03 đôi tất | 02 đôi giầy, 03 đôi tất |
| Dây nhẩy | 02 cái | 02 cái | 02 cái | 02 cái | 02 cái | 02 cái | 02 cái | 02 cái | 02 cái | 02 cái | 02 cái | 02 cái | 02 cái |
| Bao gối, bó gót | 02 đôi | 02 đôi | 02 đôi | 02 đôi | 02 đôi | 02 đôi | 02 đôi |  | 02 đôi | 02 đôi |  | 02 đôi | 02 đôi |
| Ken cổ tay |  |  |  | 02 đôi |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 đôi |
| Quần áo chuyên dùng | 02 bộ | 02 bộ | 02 bộ | 02 bộ | 02 bộ | 04 bộ | 04 bộ |  | 04 bộ | 02 bộ | 04 bộ | 02 bộ | 02 bộ |
| Giầy chuyên dùng + tất | 02 đôi giầy, 04 đôi tất | 03 đôi giầy, 05 đôi tất | 02 đôi giầy, 04 đôi tất | 03 đôi giầy, 05 đôi tất | 02 đôi giầy, 04 đôi tất | 03 đôi giầy, 05 đôi tất | 02 đôi giầy, 04 đôi tất |  | 02 đôi giầy, 04 đôi tất | 02 đôi giầy, 04 đôi tất |  | 02 đôi giầy, 04 đôi tất | 03 đôi giầy, 05 đôi tất |
| Quả cầu, quả bóng |  | 02 qủa/ người/ ngày | 05 quả/người/năm | 03 qủa/ người/ ngày |  |  | 05 quả/người/năm |  | 05 quả/người/năm | 10 quả/ người/ tháng |  |  | 09 ống/ người/ tháng |
| Vợt, cước, lưới, đinh giầy |  | 04 lưới/ năm/ đội (lớp) | 02 lưới/ năm/ đội(lớp) | 02 vợt,06 bộ cước,04 lưới/ năm/ đội (lớp); | 01 bộ B.khí/ năm/đội | 02 bộ đinh giầy | 02 bộ lưới/ đội/năm |  | 02 bộ lưới/đội, lớp/năm | 01 vợt2 mặtvợt,04 bộ lưới /đội/năm |  |  | 02 vợt06 bộ cước1lưới/ đội/năm |
| Khăn, mũ, găng, kính, cuky, bảo vệ răng, hàm, bảo vệ ống quyển, đai bụng. khố, đích, dây kháng lực. | 02 khố,02 dây kháng lực | 02 dây kháng lực | 02 khăn,01 kính,02 dây kháng lực |  | 01 mũ,02 đôi găng tay, 01 Cuky,01 Bảo vệ răng, 01 đôi Bảo vệ ống quyển; 02 dây kháng lực |  | 02 đôi găng thủ môn |  | 02 đôi găng thủ môn,02 đôi bảo vệ ống quyển |  | 02 mũ,02 kinh | 01 đai bụng/ | 02 mũ,02 dây kháng lực |

***Ghi chú:*** *Trang thiết bị quần áo dài, quần áo ngắn thể thao, giầy tập thể lực, tất, dây nhẩy, bó gót, bao gối, ken cổ tay, quần áo chuyên dùng, giầy chuyên dùng, bàn quân cờ, vợt, cước, đinh giầy, khăn, mũ, găng, kính, cuky, bảo vệ răng, hàm, bảo vệ ống quyển, đai bụng, khố, đích, dây kháng lực đối với vận động viên, học sinh năng khiếu thể thao trong Phụ lục này được tính cho 01 người/năm. Các trang thiết bị khác như trong Phụ lục. Riêng môn Cờ vua, Cờ tướng hàng năm được trang bị tài liệu huấn luyện bao gồm: Sách, biên bản thi đấu, phần mềm thi đấu cờ…*