**Phụ lục**

**DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO THUỘC**

**THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LẠNG SƠN (13 TTHC)**

*(Kèm theo Quyết định số: 137 /QĐ-UBND ngày 25/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)*

| **Số TT** | **Số hồ sơ TTHC** | **Tên TTHC** | **Số thứ tự tại Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000953 | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga | Số thứ tự 08 Tiểu mục II.1 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 |
| 2 | 1.000936 | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf | Số thứ tự 09 Tiểu mục II.1 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 |
| 3 | 1.000920 | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông | Số thứ tự 10 Tiểu mục II.1 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 |
| 4 | 1.000863 | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billiards & Snooker | Số thứ tự 11 Tiểu mục II.1 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 |
| 5 | 1.000847 | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn | Số thứ tự 12 Tiểu mục II.1 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 |
| 6 | 1.000814 | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao | Số thứ tự 13 Tiểu mục II.1 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 |
| 7 | 1.000644 | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ | Số thứ tự 14 Tiểu mục II.1 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 |
| 8 | 1.005163 | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness | Số thứ tự 15 Tiểu mục II.1 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 |
| 9 | 1.000594 | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí | Số thứ tự 16 Tiểu mục II.1 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 |
| 10 | 1.000518 | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá | Số thứ tự 17 Tiểu mục II.1 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND, ngày 13/01/2026 |
| 11 | 1.000501 | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt | Số thứ tự 18 Tiểu mục II.1 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 |
| 12 | 1.001500 | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném | Số thứ tự 19 Tiểu mục II.1 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 |
| 13 | 1.001527 | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ | Số thứ tự 20 Tiểu mục II.1 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND, ngày 13/01/2026 |

­­­­­­­­­­­­­­­­­­