**Phụ lục II**

**ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ TẬP HUẤN, THI ĐẤU THỂ THAO CHO VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN ĐỘI TUYỂN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TỪNG MÔN THỂ THAO**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 202 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trang thiết bị** | **Đơn vị tính** | **Định mức trang thiết bị thời gian sử dụng dưới 01 năm** |
| **Lần thứ nhất** | **Lần thứ hai** |
| 1 | Giày tập thể lực  | Đôi/vđv; Đôi/hlv | 01 | 01 |
| 2 | Tất  | Đôi/vđv; Đôi/hlv | 03 | 03 |
| 3 | Quần áo gió   | Bộ/vđv; Bộ/hlv | 01 | 01 |
| 4 |  Khăn tắm  | Chiếc/vđv; Chiếc/hlv | 01 | 01 |
| 5 | Túi đựng đồ  | Chiếc/vđv; Chiếc/hlv | 01 |   |
| 6 | Còi   | Chiếc/hlv | 01 | 01 |
| 7 | Đồng hồ bấm giây  | Chiếc/hlv | 01 |   |
| 8 | Mũ mềm   | Chiếc/vđv; Chiếc/hlv | 01 | 01 |