**DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ  
LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT**

**CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO/UBND CẤP HUYỆN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 251/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)*

**A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên thủ tục hành chính** | **Thời hạn giải quyết theo quy định** | **Thời hạn giải quyết**  **tại Tỉnh** | **Địa điểm thực hiện** | **Phí, Lệ phí  (nếu có)** | **Căn cứ pháp lý** |
| 1 | Tuyển sinh trung học phổ thông | Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo | Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo | - Cổng dịch vụ công trực tuyến;  - Cơ sở giáo dục | - Dịch vụ thi tuyển sinh lớp 10 trường chuyên: 150.000đ/kỳthi/học sinh;  - Dịch vụ thi tuyển sinh lớp 10 các trường trung học phổ thông: 100.000đ/kỳ thi/học sinh;  - Dịch vụ phúc khảo các môn thi chung: 30.000đ/môn/học sinh. | a) Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;  b) Nghị quyết số 09/2023/NQ -HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. |
| **B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN** | | | | | | |
| **TT** | **Tên thủ tục hành chính** | **Thời hạn giải quyết theo quy định** | **Thời hạn giải quyết**  **tại Tỉnh** | **Địa điểm thực hiện** | **Phí, Lệ phí  (nếu có)** | **Căn cứ pháp lý** |
| 1 | Tuyển sinh trung học cơ sở | Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo | Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo | - Cổng dịch vụ công trực tuyến;  - Cơ sở giáo dục | Không | Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông |