|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH BẮC NINH**SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO****VÀ DU LỊCH**Số: /QĐ-SVHTTDL |  **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** *Bắc Ninh, ngày tháng 01 năm 2023* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke**

**GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH**

Căn cứ Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính Phủ về việc ban hành Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh;

Ngày 03/01/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh nhận được các văn bản số: 38/CAH, 39/CAH, 40/CAH, 41/CAH, 42/CAH, 43/CAH ngày 29/12/2022 của Công an huyện Tiên Du về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Văn hoá,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke đối với 06 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh *(có danh sách kèm theo).*

**Lý do thu hồi:** Thu hồi theo quy định tại khoản 1, Điều 16, Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính Phủ về việc ban hành Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, yêu cầu các cơ sở phải nộp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke đã cấp về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh theo quy định.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 **Điều 3.** Trưởng các đơn vị: Phòng Quản lý Văn hoá; Thanh tra Sở và các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận****:*- Như Điều 3;- Công an huyện Tiên Du;- Phòng VH&TT huyện Tiên Du;- UBND các xã: Hoàn Sơn, Đại Đồng;- Cổng TTĐT, Sở VH,TT&DL;- Lưu: VT, QLVH. | **KT.GIÁM ĐỐC****PHÓ GIÁM ĐỐC****Nguyễn Xuân Trung** |

**DANH SÁCH THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SVHTTDL ngày …/01/2023*

*của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh)*

| **TT** | **Tên Chủ hộ** | **Tên biển hiệu Karaoke** | **Địa chỉ kinh doanh** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Minh Khang | X9 | Thôn Núi Bất, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du |  |
| 2 | Đào Văn Toản | 82 | Thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du |  |
| 3 | Đặng Việt Hưng | 68 | Thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du |  |
| 4 | Bùi Thị Hà | Bảo Khánh | Thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du |  |
| 5 | Nguyễn Thị Huyền | 299 | Thôn Đại Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du |  |
| 6 | Lê Thị Hải | Hồng Kông  | Thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du |  |