

SAU 5 NĂM THI HÀNH LUÂT
LUẬT SƯ, ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ ĐÃ PHÁT TRIỂN NHANH VỀ SỐ LƯỢNG, VÓI HON 7.072 LUẬT SƯ VÀ GẦN 3.500 NGƯỜI TÂP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ, HOẠT ĐỘNG TRONG 2.831 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ, TRONG ĐÓ SỐ LUÂT SƯĐÃ QUA ĐÀO TẠO NGHỀ LUÂT SƯ CHẾM HON 75\%. TUY NHIÊN, BÊN
CANH NHŨNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG LUÂT SƯỞ NƯỚC TA VẪN CÒN NHIỀU BẤT CÂP, HẠN CHẾ.

## GIẢNG MÀ KHÔNG HÀNH CÒN TỆ HƠN

Cầm tấm bằng cử nhân luật học chính quy mới toanh, các chủ nhân hăm hở đi tìm việc và sớm thất vọng nhận ra rằng, những thứ học được trên giảng đường rất xa lạ với những thứ mà nhà tuyển dụng đòi hỏi. Nhà tuyển dụng hầu như không cần đến mớ khái niệm, phạm trù, nguyên tắc, đặc điểm mà sinh viên học được trong giảng đường; họ cần đến kỹ năng thực hành, kiến thức về sự vận hành của luật pháp trong thực tiễn chứ không phải là lời văn trong các văn bản quy phạm pháp luật; quan trọng nhất trước một vụ tranh chấp, thân chủ cần biết được trong thực tiễn tòa án sẽ phán quyết thế nào chứ không phải là kết quả sẽ ra sao nếu vận dụng các nguyên tắc luật học chung chung.

Sự thiếu hụt các kiến thức, kỹ năng của sinh viên bắt đầu từ sự thiếu hụt của người thầy. Ông Lê Hữu Thể - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao - đã chỉ ra "...một ông giáo sư chưa chắc đã nhiều kinh nghiệm bằng một ông thẩm phán 4 năm. Tôi khẳng định họ xử lý vấn đề còn tốt hon ông giáo sư". Điều này rất đúng, đon giản vì ông giáo sư không được trao cơ hội tích lũy kinh nghiệm của một luật sư, một thẩm phán, một kiểm sát viên. Khi không có tiếp xúc với các vụ án, xa lạ với thủ tục tố tụng, những điều còn lại mà các giáo sư luật học có thể truyền thụ chỉ còn là một mớl lý thuyết suông.

Cũng có một vài người thầy tâm huyết, bằng các quan hệ cá nhân, chạy vạy đó đây để có trong tay một vài hồ sơ vụ án, làm vốn giảng dạy cho sinh viên. Nhưng vốn liếng này cũng rất khiêm tốn, vì các hồ sơ xin được không bao giờ đầy đủ, mà chỉ có phẩn tóm tắt vụ án, phần tuyên án, luận án, chứ không thể nào có được một hồ sơ đầy đủ các bút lục, hóa đon, chứng từ làm chứng cứ cho vụ án. Không có hồ sơ bản án trong tay, không có kinh nghiệm tố tụng, các thầy giáo chỉ có thể xây dựng giáo trình, bài giảng dựa vào hai nguồn: sách báo
và các văn bản quy phạm pháp luật; dĩ nhiên bài giảng này sẽ nghèo kỹ năng và không chứa đựng kinh nghiệm. Nếu có bài tập tình huống thì đa phần dựa vào trí tưởng tượng của thầy giáo, mà không phải là các vụ án có thật.

Hiếm hoi đâu đó vẫn có những bài giảng sinh động, chứa đựng kỹ năng, kinh nghiệm của một vài ông thầy làm "luật sư chui", bằng việc góp vốn thành lập các công ty luật và núp danh các công ty này hành nghề.

Nếu các giáo sư y học đồng thời là các bác sĩ uy tín hàng đầu và nhà nước chủ trưong gắn liền giảng đường vói bệnh viện (Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đã được thành lập theo chủ trưong này), thì ngành luật học lại đi theo một nguyên lý ngược lại: "Dạy mà không hành". Từ khi Pháp lệnh luật sư 2001 cấm viên chức làm luật sư, thì những luật sư tên tuổi như PGS.TS Phạm Hồng Hải - Nguyên Truởng phòng Nghiên cứu Pháp luật Hình sự, Viện Nghiên cứu Nhà nưóc và Pháp luật, TS. Ngô Ngọc Thủy - Nguyên Truởng Khoa Tư pháp, Truờng Đại học Luật Hà Nội - buộc phải từ bỏ nghiệp làm
thầy, nhuoòng giảng đương luật học cho các nhà kinh viện giáo điều.

## ĐI NGƯỢC LAI VỚI THÔNG LỆ QUỐC TẾ

Nhằm tạo ra các sinh viên luật có chất luơng, đạt chuẩn quốc tế. Các quốc gia có nền luật học phát triển áp dụng ba cơ chế:

Thứ nhất, trong các quy định về luu trữ, tiếp cận thông tin có các điều khoản tạo điều kiện cho sinh viên, giảng viên luật học tiếp cận toàn văn hổ sơ các vụ án, chỉ ngoại trừ các vụ án liên quan bí mật nhà nưóc. Điều này làm phong phú nguồn học liệu cho các giảng đường đại học. Giờ giảng sẽ trở nên sống động vói các vụ án thự tế, giáo sư có quyền bình luận ủng hộ hay phản đối, nhưng bắt buộc phải phân tích quan điểm và phán quyết của tòa án. Các sinh viên sẽ thuộc lòng tùng điều khoản của luật, cách giải thích tù̀ng từ trong lòi văn của văn bản quy phạm pháp luật, vi mỗi điểu luật, mỗi cách giải thích lòi văn đó đưọc minh họa bằng một vụ án tuong úng trong thục tế.

Thứ hai, tạo điều kiện cho các giảng viên tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm hành nghề. Nền luật học các quốc gia phát triển
không chủ trưong tạo ra các cử nhân lý thuyết lý thuyết suông, mà cung cấp cho xã hội các sản phẩm hoàn thiện, các cử nhân luật học vũng về lý thuyết, đầy đủ về kỹ năng kinh nghiệm. Để làm đưọc điều này thì các giáo sư phải truyền thụ kỹ năng và kinh nghiệm hành nghề cho sinh viên trong các giờ giảng. Để có cái mà truyền thụ thì bản thân các giáo sư phải có cơ hội đưọc tích lũy kinh nghiệm kỹ năng. Để giáo sư có cơ hội tích lũy kinh nghiệm kỹ năng thì phải cho họ cơ hội hành nghề luật sư. Các giáo sư luật học ở các quốc gia này thuờng là các đại luật sư, đặc biệt là luật sư luật công.

Thứ ba, đẩy mạnh sự trao đổi giữa "giảng đường và thụic tiễn", bằng cách cho phép các thẩm phán tham gia giảng dạy ở các giảng đương. Thẩm phán hương quy chế tưong tự công chức; đã là công chức thì bị cấm làm thêm bất cứ việc gì phát sinh thu nhập. Một buổi nói chuyện có nhận tiền thù lao của Thủ tưóng Thái Lan trên kênh truyền hình dạy nấu ăn khiến cho ông Samak mất chúc Thủ tuóng vì đã vi phạm điều cấm của công chức. Dù khắt khe như vậy, nhung riêng đối vói công

chức là thẩm phán có ngoại lệ: bị cấm làm thêm bất cứviệc gì, ngoại trừviệc tham gia giảng dạy luật học tại các truòng đại học, cao đả̉ng thì không bị cấm.

Bằng ba giải pháp nói trên, nền giáo dục của các quốc gia này đã cho ra lò nhưng cử nhân luật học đạt chuẩn quốc tế, săn sàng bắt tay vào công việc. Họ không cần thêm thòi gian để tích lũy kinh nghiệm, mà họ chỉ cần khẳng định năng lụ̣c của minh thông qua kỳ thi quốc gia đưọc tổ chức một cách công bằng, khách quan. Kỳ thi quốc gia còn có tác dụng khắc phục sự không đồng đều trong chất lựng đào tạo cử nhân luật học giữa các cơ sở đào tạo trên toàn quốc.

Việc cho phép các giảng viên luật học làm luật sư cũng góp phần tăng cuờng trao đổi hai chiều giữa "giảng đường và thực tiễn". Vi các bài bào chữa của các giáo sư có thể chứa đụng những tư tuởng luật học tiến bộ, những giá trị mói của nhân loại mà các thẩm phán ít khi có thòi gian đọc sách báo nưóc ngoài, nghiên cứu các vụ tranh chấp quốc tế. Điều này đặc biệt cần thiết đối vói thẩm phán Việt Nam, khi họ ít dành thòi gian nghiên cứu các vụ án mà Nhà nưóc Việt Nam hoặc doanh nhân Việt Nam là bị đon. Qua việc tranh tụng và nhũng bài bào chữa có giá trị này thì những điểm bất cập trong thủ tục tố tụng, nhưng lỗ hổng pháp luật sẽ đự̛̣ khắc phục nhanh hon; các thẩm phán Việt Nam tiếp cận nhanh hon vói trào lưu luật học quốc tế.

Việc tạo ra các thẩm phán, luật sư đạt chuẩn quốc tế là chỉ đạo của Đảng và Nhà nuớc, là một nhu cấu cấp thiết để đối phó vói các hệ lụy phát sinh từ các vụ kiện tụng quốc tế khi Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu. Việc tạo ra các cử nhân Luật học đạt chuẩn quốc tế là tiền đề để tạo ra các luật sự, thẩm phán đạt chuẩn quốc tế. Nhung tạo ra bằng cách nào?

Bằng việc tiếp tục cấm các giảng viên luật học làm luật sứ, phải chăng chúng ta đang cố gắng tạo ra các cử nhân luật học, thẩm phán, luật sư đạt chuẩn quốc tế bằng một quy trình đi nguọc lại thông lệ quốc tế, đi ngưọc lại vói logic giáo dục "học phải đi đôi vói hành"?

## XUNG ĐỘT LỢÍ ÍCH MƠ HỒ

Hiện nay một vài tác giả quan ngại việc
cho phép giảng viên làm luật sư sẽ dẫn đến xung đột lọi ích. Những quan ngại này quá khắt khe không họp lý và có phần mơ hổ. Quan ngại này cần phải đự̣c xét trong mối tuong quan của các quan ngại dưói đây:

Hiện nay có nhiều Giáo sư, Phó giáo sư Luật học đang là công chức, chua bao giờ làm việc tại các viện nghiên cứu, trường đại học. Nhung họ đã dành thờ gian không ít cho việc giảng dạy sinh viên, các bài giảng của họ trên thực tế đã có đóng góp rất lơn trong việc lấp khoảng trống kỹ năng, kinh nghiệm cho các giảng đương luật học. Vi sự đóng góp thòi gian quý báu này, họ đưọc phong giáo sư luật học. Tại sao xung đột lọi ích công chức không xuất hiện ở
đây? Hẳn phải có lý do họp lý đằng sau.
Trưóc các vấn đề liên quan tranh chấp Hoàng Sa, Truòng Sa và vấn đề hội nhập WTO, Chính phủ lại thuê các luật sư đồng thòi là giáo sư luật công pháp quốc tế của Pháp, Hoa Kỳ... Liệu chúng ta đã thuê nhưng luật sư không chuyên nghiệp? Liệu cứ làm giáo sư luật học thì sẽ không đủ trình độ của một luật sư chuyên nghiệp? Tại sao không để khách hàng, thân chủ đánh giá tính chuyên nghiệp của tùng luật sư mà Nhà nưóc phải đánh giá hộ. Đặc biệt khi Nhà nưóc là chủ thể không có lọi ích trực tiếp liên quan các vụ án hình sự, dân sự quốc nội?

Khi đánh giá tính chuyên nghiệp, thì cần nhấn mạnh trình độ, kỹ năng, kiến thức


hay nhấn mạnh thâm niên công tác? Nếu nhấn mạnh thâm niên công tác, số lần thực hành công việc thì tại sao thẩm phán ở Việt Nam không đưọc cộng đồng quốc tế công nhận là chuyên nghiệp, và chính lãnh đạo ngành tòa án bất đắc dĩ phải dùng từ "vơ' vét bổ nhiệm" để nói về năng lực của họ?

Theo tôi, khi đánh giá "xung đột lọi ích" cần phải cân nhắc các yếu tố sau, để tránh sự thái quá:

Thứ nhất, nguyên tắc "xung đột lọi ích" áp dụng rất khắt khe đối với công chức, vì công chức là những ngưòi nắm giữ quyền lực nhà nưóc, nên phải khắt khe với họ, vì nếu cho phép họ hành nghề luật sư thì có thể họ sẽ dùng các ảnh hương quyền lực của mình, lạm dụng các yếu tố công quyền của người công chức trong các vụ kiện làm cho vụ án trở nên không công bằng. Viên chức không làm việc trong các cơ quan nhà nưóc, mà trong các đon vị sự nghiệp không có chúc năng quản lý nhà nước, hầu như không có cơ hội "lạm dụng quyền lực nhà nưóc" trong hoạt động tranh tụng, vì bản thân họ không có thứ để có thể lạm dụng. Đặc biệt đối với các giảng viên giảng dạy tại các trưòng đại học tư thục thì "xung đột lọi ích" lại càng trở'
nên mo hồ.
Thứ hai, viên chức đượ tuyển theo Họp đồng làm việc và kèm theo Họp đồng làm việc là bản miêu tả công việc khá rõ ràng. Đặc biệt đối với giảng viên thì định mức Công việc: mỗi nǎm 260 tiết giảng. Việc kiểm soát giảng viên hoàn thành nghĩa vụ là khá dễ thông qua hệ thống sổ đầu bài, bằng sự chứng kiến của hàng trăm sinh viên.

Công chức được tuyển theo chế độ làm việc "suốt đòi" bằng một quyết định bổ nhiệm công chức và trong cuộc đơi làm việc có thể được thuyên chuyển qua nhiều vị trí, vì vậy đối vói công chức không có bản miêu tả công việc kèm theo tưong úng vói từng cơ quan, từng vị trí công chức trong cơ quan, mà chỉ có các điều khoản chung về tiêu chuẩn chức danh công chức của pháp luật công chức. Việc khó lượng hóa công việc của công chức, dẫn đến khó kiểm soát việc công chức hoàn thành công việc hay không. Vî điều này các quốc gia thưòng không cho phép công chức làm thêm các công việc có phát sinh thu nhập (công việc tình nguyện thì vẫn đưọc phép) vì sợ ràng công chức sa đà vào việc làm thêm. Bù lại, nguồn lưong công chức được bảo đảm bằng ngân sách nhà nưóc.

Ngượ lại, nguồn lưong của viên chức phụ thuộc vào nguồn thu của đon vị sự nghiệp; ngân sách nhà nưóc hỗ trợ không có, hoặc không đáng kể.

Thứ ba, yếu tố xung đột lọi ích cần xem xét trong mối tuong quan với các lọi ích khác mà khi cho phép công chúrc, viên chức làm thêm. Có những trường họp có xung đột lọi ích nhưng vẫn được phép khi lọi ích bị xung đột rất bé so vói lọi ích mang lại. Mà việc công chức thành giáo sưởViệt Nam là một trưòng họp có xung đột lọi ích, những xung đột này nên bỏ qua để đạt được lọi ích lón hon trong bối cảnh hiện nay. Việc cho phép công chức giảng dạy ở trưòng đại học có thể dẫn đến tình huống "công chức biết nhiều nghề, giỏi nhiều nghề, ngoại trừ nghề chính của mình". Tuy nhiên xác suất và hệ lụy của tình huống này không lón khi xét trong tưong quan những lọi ích mà họ mang lại: mang thông tin thực tiễn vào giảng đường, cung cấp kỹ năng, kinh nghiệm hành nghề cho sinh viên. Vì vậy, việc công chức thành giáo sư được chấp nhận, cho dù có xung đột lọi ích.

VŨ VĂN HUÂN

