|  |  |
| --- | --- |
| **ĐƠN VỊ:** .................................  ………………………………. | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**ĐƠN XIN THAM DỰ**

**GIẢI KARATE CÁC CÂU LẠC BỘ TỈNH NINH THUẬN NĂM 2025**

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | Ban Tổ chức Giải Karate các Câu lạc bộ  tỉnh Ninh Thuận năm 2025. |

Thực hiện Điều lệ số ...../ĐL-SVHTTDL ngày ..... tháng .... năm 2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận về việc Giải Karate các Câu lạc bộ tỉnh Ninh Thuận năm 2025..

Nay CLB: ..................................................................................... xin đăng ký tham dự Giải Karate các Câu lạc bộ tỉnh Ninh Thuận năm 2025.

CLB: ………………………………………………… sẽ chấp hành nghiêm túc các quy định về hồ sơ nhân sự, thực hiện đúng Điều lệ giải, Luật thi đấu và những quy định của Ban Tổ chức.

Kính mong Ban Tổ chức Giải Karate các Câu lạc bộ tỉnh Ninh Thuận năm 2025 tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi được tham dự Giải./.

**Đơn vị** **chủ quản**

*(ký, họ tên, đóng dấu)*

**DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐOÀN** .....................................................................................

**THAM DỰ GIẢI KARATE CÁC CÂU LẠC BỘ TỈNH NINH THUẬN NĂM 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chi tiết của cán bộ | Ảnh 3 x 4 | Ảnh 3 x 4 | Ảnh 3 x 4 | Ảnh 3 x 4 |
| Chức vụ | Trưởng đoàn | HLV Trưởng | HLV phó | Săn sóc viên |
| Họ và tên |  |  |  |  |
| Nghề nghiệp |  |  |  |  |
| Nơi ĐK HKTT |  |  |  |  |
| Năm sinh |  |  |  |  |
| CMND-CCCD  Ngày cấp |  |  |  |  |
| Chi tiết của VĐV | Ảnh 3 x 4 | Ảnh 3 x 4 | Ảnh 3 x 4 | Ảnh 3 x 4 |
| Họ và tên |  |  |  |  |
| Nghề nghiệp |  |  |  |  |
| Nơi ĐK HKTT |  |  |  |  |
| Năm sinh |  |  |  |  |
| CMND-CCCD  Ngày cấp |  |  |  |  |
| Chi tiết của VĐV | Ảnh 3 x 4 | Ảnh 3 x 4 | Ảnh 3 x 4 | Ảnh 3 x 4 |
| Họ và tên |  |  |  |  |
| Nghề nghiệp |  |  |  |  |
| Nơi ĐK HKTT |  |  |  |  |
| Năm sinh |  |  |  |  |
| CMND – CCCD  Ngày cấp |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chi tiết của VĐV | Ảnh 3 x 4 | Ảnh 3 x 4 | Ảnh 3 x 4 | Ảnh 3 x 4 |
| Họ và tên |  |  |  |  |
| Nghề nghiệp |  |  |  |  |
| Nơi ĐK HKTT |  |  |  |  |
| Năm sinh |  |  |  |  |
| CMND-CCCD  Ngày cấp |  |  |  |  |
| Chi tiết của VĐV | Ảnh 3 x 4 | Ảnh 3 x 4 | Ảnh 3 x 4 | Ảnh 3 x 4 |
| Họ và tên |  |  |  |  |
| Nghề nghiệp |  |  |  |  |
| Nơi ĐK HKTT |  |  |  |  |
| Năm sinh |  |  |  |  |
| CMND-CCCD  Ngày cấp |  |  |  |  |

**Lãnh đạo CLB (hoặc UBND xã, phường)**

(ký, họ tên, đóng dấu)

|  |
| --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

# BẢN CAM KẾT

# Đủ sức khỏe và miễn trừ trách nhiệm đối với Ban Tổ chức khi xảy ra sự cố

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | Ban Tổ chức Giải Karate các Câu lạc bộ  tỉnh Ninh Thuận năm 2025. |

Tôi tên: ........................................................, số ĐTDĐ: ………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................

Hiện cư ngụ tại: ...........................................................................................

Là phụ huynh của vận động viên: ................................................................

Thuộc đơn vị: ...............................................................................................

Tôi xin cam kết và miễn trừ trách nhiệm (khi xảy ra sự cố) với Ban Tổ chức Giải Karate các Câu lạc bộ tỉnh Ninh Thuận năm 2025, con tôi đảm bảo sức khỏe và đủ điều kiện để tham dự Giải.

Kính mong Ban Tổ chức tạo điều kiện cho tôi được tham dự.

Xin trân trọng cảm ơn./.

# PHỤ HUYNH VẬN ĐỘNG VIÊN

*(ký, ghi rõ họ tên)*

**ĐĂNG KÝ THI ĐẤU**

**Giải Karate các Câu lạc bộ tỉnh Ninh Thuận năm 2025**

Đơn vị:...........................................................................................................

Trưởng đoàn: ………………………………… ĐT: ………………………

HLV: …………………………………………. ĐT: ………………………

**1. Nhóm 1:** Nam từ 11 đến 12 tuổi (sinh năm 2013, 2014).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và Tên | Năm sinh | Hạng cân thi đấu | | |
| 32kg < 36kg | < 40kg | < 45kg |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

**2. Nhóm 1:** Nữ từ 11 đến 12 tuổi (sinh năm 2013, 2014).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và Tên | Năm sinh | Hạng cân thi đấu | | |
| 30kg < 34kg | < 38kg | < 42kg |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

**3. Nhóm 2:** Nam từ 13 đến 14 tuổi (sinh năm 2011, 2012).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và Tên | Năm sinh | Hạng cân thi đấu | | |
| 35kg < 40kg | < 45kg | < 50kg |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

**4. Nhóm 2:** Nữ từ 13 đến 14 tuổi (sinh năm 2011, 2012).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và Tên | Năm sinh | Hạng cân thi đấu | | |
| 35kg < 40kg | < 45kg | < 50kg |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

**5. Nhóm 3:** Nam từ 15 đến 16 tuổi (sinh năm 2009, 2010).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và Tên | Năm sinh | Hạng cân thi đấu | | |
| 45kg < 50kg | < 55kg | < 60kg |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

**6. Nhóm 3:** Nữ từ 15 đến 16 tuổi (sinh năm 2009, 2010).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và Tên | Năm sinh | Hạng cân thi đấu | | |
| 40kg < 44kg | < 48kg | < 52kg |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

…………….. , ngày tháng năm 2025

**Xác nhận của Lãnh đạo đơn vị hoặc CLB**

*(ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)*