# ĐỔI MỚI TỔ CHỨC PHIÊN TÒA THEO TINH THẦN CẢI CÁCH TƯ PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TƯ PHÁP TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ (Kì 1)

***ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng - Khoa Luật, Đại học Duy Tân***

Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đã xác định hoạt động của Tòa án là trung tâm của cải cách tư pháp, trong đó biểu hiện cụ thể, mạnh mẽ nhất là chất lượng xét xử của các phiên tòa cả về nội dung và hình thức. Vì vậy, một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác xét xử là đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Yêu cầu đặt ra với phiên tòa là: Hội đồng xét xử độc lập và chỉ tuân theo [pháp luật](https://congly.vn/phap-luat); thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng; tôn trọng quyền con người; Hội đồng xét xử phải thực hiện hết thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Độc lập tư pháp là một nguyên tắc quan trọng nhằm đạt tới mục đích thực thi quyền lực trong mọi nhà nước dân chủ và pháp quyền. Tuy nhiên, không có độc lập tư pháp một cách tuyệt đối. Độc lập tư pháp cần song hành với trách nhiệm giải trình của tư pháp, đảm bảo cho tư pháp vận hành trong khuôn khổ của pháp luật với sự chế ước của các bộ phận quyền lực khác và của xã hội.

Một phiên tòa được tiến hành theo đúng tinh thần của cải cách tư pháp không chỉ bảo đảm được tính độc lập tư pháp mà còn thực hiện tốt trách nhiệm giải trình tư pháp.

Những yêu cầu đặt ra trong với phiên tòa chính là cụ thể hóa những qui định của Hiến pháp, xác định Tòa án nhân dân (TAND) là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, xử lý các vi phạm pháp luật, giải quyết các tranh chấp pháp lý. Đây cũng chính là yếu tố bảo đảm cho công lý được thi nghiêm chỉnh, hoạt động xét xử của Tòa án được công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình theo qui định của pháp luật và chịu sự giám sát của xã hội.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đó, Tòa án phải được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc mang tính đặc thù, hiến định cụ thể qui định tại Điều 103 Hiến pháp năm 2013.

Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung một số nguyên tắc mới thể hiện tinh thần đổi mới trong cải cách tư pháp ở nước ta, phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Những nguyên tắc đó tập trung và hướng trọng tâm vào hoạt động xét xử của Tòa án. Theo đó, các nguyên tắc được kế thừa từ các Hiến pháp trước đó như xét xử có Hội thẩm tham gia; nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập; nguyên tắc xét xử công khai, xét xử tập thể; nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo; quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự… được tiếp tục ghi nhận và phát triển ở mức cao hơn, chính xác hơn.

Trong thời gian qua, TAND Tối cao đã chỉ đạo và hướng dẫn TAND các cấp tổ chức tốt các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện qui định của các đạo luật về tố tụng tư pháp mới được sửa đổi, bổ sung trong toàn hệ thống. Tòa án nhân dân Tối cao đã quán triệt các Thẩm phán thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, bảo đảm để các bên thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ tố tụng của họ theo qui định của pháp luật, đặc biệt là nghĩa vụ chứng minh, xác định sự thật khách quan của vụ án, các vấn đề pháp lý tranh chấp cần giải quyết trong vụ án.

Một trong những đổi mới trong tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp được thực hiện khá tốt là phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Ở phiên tòa này, xuyên suốt từ giai đoạn làm thủ tục bào chữa cho luật sư đến việc bố trí phòng xử án và cả quá trình xét xử, tinh thần cải cách tư pháp được thể hiện nhất quán, cụ thể.

Nhiều vụ án được đưa ra xét xử trong thời gian qua đã hướng theo tinh thần cải cách tư pháp, được thể hiện khá rõ nét; trước hết là nhiều qui định mới về nội dung và hình thức cũng như các nguyên tắc tố tụng tiến bộ được ghi nhận, thực hiện.

- Trước hết, việc tổ chức phiên tòa bảo đảm tinh thần dân chủ, tôn trọng ý kiến của các bên; bảo đảm bị cáo và những người tham gia tố tụng khác được trình bày hết ý kiến của mình, kể cả trong xét hỏi, tranh luận và nói lời sau cùng. Ở các phiên tòa này đã không còn tình trạng việc phát biểu chủ yếu thuộc về Hội đồng xét xử, của Công tố và các phát biểu cũng chủ yếu theo hướng buộc tội; các ý kiến của người bào chữa, của bị cáo và những người có liên quan bị coi nhẹ hoặc không được xem xét thỏa đáng. Có thể kể ra những vụ “đại án” tham nhũng, kinh tế được đưa ra xét xử công khai trước pháp luật đã đổi mới phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp như: vụ án Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng phạm tội “cố ý làm trái các qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); vụ án Châu Thị Thu Nga phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group); vụ tổ chức đánh bạc qua mạng internet do TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử cuối năm 2018… Việc tổ chức các phiên tòa này được thực hiện bài bản, dân chủ, chặt chẽ, áp dụng nhiều qui định mới của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 như triệu tập Điều tra viên đến phiên tòa; cấp đăng ký bào chữa thay giấy phép bào chữa đối với luật sư; việc sao chụp, ghi chép tài liệu của luật sư, người bào chữa, người có quyền và nghĩa vụ liên quan… được tôn trọng và tạo thuận lợi.