**Hoàn thiện pháp luật để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân**

**Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)(1), cũng như Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã nhấn mạnh việc cần hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương, trong đó có nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát. Điều 2 Hiến pháp năm 2013 quy định “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.**

Đặc biệt trong bối cảnh việc phân cấp, phân quyền ngày càng được thực hiện sâu rộng; dân chủ ở các cấp được đề cao; chính quyền địa phương ở nông thôn và đô thị ngày càng hoàn thiện hon về tổ chức và hoạt động… thì việc làm rõ lý luận về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND), đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND trong thời gian tới là hết sức cần thiết.

**Khái quát về lý luận hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân**

**Khái niệm hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân**

Trong tổ chức hoạt động của các thiết chế thực hiện quyền lực ở nước ta, giám sát là chức năng cơ bản của Quốc hội và HĐND các cấp, xuất phát từ vị trí của các cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan đại biểu của nhân dân. Điều 2 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân quy định: “Giám sát của Quốc hội và HĐND là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu kiến nghị cơ quan thuộc thẩm quyền xử lý”.

Về phương diện khoa học, có nhiều học giả đưa ra khái niệm giám sát của HĐND như “Giám sát của HĐND là giám sát được ủy thác của Nhân dân thực hiện quyền lực, mang tính quyền lực, là một mắt khâu, yếu tố cấu thành quyền lực nhà nước, không tách rời quyền lực nhà nước, giám sát gần như toàn bộ bộ máy nhà nước, từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở”(2), hoặc “Giám sát của HĐND là tổng thể các hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương thay mặt Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước mà Nhân dân ủy quyền tiến hành theo dõi, xem xét, kiểm tra hoạt động của các cá nhân, đơn vị, tổ chức chịu sự giám sát đã làm đúng hay sai, tốt hay chưa tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, cũng như việc ban hành những nghị quyết có phù hợp với thực tiễn hay không, từ đó có những kiến nghị xử lý tránh lạm dụng quyền lực, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân”.(3)

Những điều nêu trên cho thấy giám sát là một trong những chức năng quan trọng của HĐND, là hoạt động cơ bản, thường xuyên, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND theo quy định của pháp luật. Theo đó: “hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND, nhằm theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Qua đó kiến nghị các giải pháp để hoàn thiện các quy định của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực”.

**Đặc điểm giám sát của Hội đồng nhân dân**

Xuất phát từ vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và khái niệm hoạt động giám sát của HĐND cho thấy hoạt động giám sát của HĐND có một số đặc điểm sau: 1) Giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; 2) Giám sát của cơ quan đại diện ý chí, nguyện vọng của cử tri ở địa phương; 3) Phạm vi, nội dung, đối tượng giám sát của HĐND rất rộng, ngoài cơ quan nhà nước cùng cấp thì HĐND còn giám sát cả HĐND cấp dưới trực tiếp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác ở địa phương; 4) Hình thức, phương thức giám sát đa dạng, bao gồm xem xét báo cáo công tác, xem xét việc chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét văn bản quy phạm pháp luật, xem xét báo cáo của Đoàn giám sát, bỏ phiếu tín nhiệm, xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thẩm tra báo cáo, đề án, yêu cầu cơ quan hữu quan báo cáo, cử thành viên xem xét, xác minh...

**Nguyên tắc giám sát của Hội đồng nhân dân**

Theo Điều 3 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, hoạt động giám sát của HĐND gồm 3 nguyên tắc sau: 1) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; 2) Đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả; 3) Không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

**Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân**

Trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, có hai nguyên tắc cơ bản của nhà nước pháp quyền là: pháp luật minh bạch và có tính tối thượng, nhà nước tổ chức theo mô hình phân công (phân chia) quyền lực để có sự kiểm soát quyền lực. Công cụ để kiểm soát quyền lực hữu hiệu nhất là thông qua hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, do vậy, để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì một yêu cầu không thể thiếu là phải xây dựng được hệ thống pháp luật quy định về quyền, trình tự, thủ tục giám sát của HĐND đầy đủ, rõ ràng, có hiệu lực, đảm bảo để HĐND thực hiện được quyền của mình trong việc kiểm soát hoạt động của chính quyền địa phương.

Về cơ cấu, tổ chức của bộ máy nhà nước.

Từ việc xác định vị trí, vai trò của HĐND trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, ở cấp hành chính nào có tổ chức HĐND, mối quan hệ giữa HĐND với cơ quan tư pháp… sẽ quyết định tới việc xác định quyền giám sát của HĐND. Việc xác định được thẩm quyền giám sát của HĐND đối với đối tượng chịu sự giám sát sẽ quyết định phương thức giám sát của HĐND. Ví dụ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 1983 mặc dù quy định Ủy ban nhân dân (UBND) do HĐND cùng cấp bầu ra, nhưng UBND cũng là cơ quan triệu tập kỳ họp HĐND, mà kỳ họp HĐND được xác định là một trong những hoạt động chủ yếu, quan trọng của HĐND. Do đó, các quy định về hoạt động giám sát của HĐND cũng bị hạn chế theo.

Về cơ cấu, tổ chức HĐND. Cơ cấu, tổ chức HĐND gồm các yếu tố: cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND; tổ chức bộ máy HĐND (Thường trực HĐND, Ban của HĐND…), đây là các yếu tố đảm bảo quy định của pháp luật về hoạt động giám sát có khả năng triển khai trong thực tế hay không và cũng là yếu tố khi xây dựng các quy định về hoạt động giám sát của HĐND. Với mô hình tổ chức HĐND có các cơ quan chuyên môn làm việc thường xuyên và có đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì pháp luật về hoạt động giám sát của HĐND cũng thay đổi theo chiều hướng tăng cường hơn, bởi tổ chức bộ máy HĐND chính là điều kiện để thực hiện pháp luật về giám sát.

**Hoàn thiện pháp luật về giám sát của Hội đồng nhân dân từ giác độ những yêu cầu thực tiễn đang đặt ra**

Có thể nói, khung khổ pháp luật về hoạt động giám sát của HĐND hiện nay đã tương đối đầy đủ, làm cơ sở cho việc giám sát mang lại hiệu quả cao trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế từ thực tiễn đặt ra, đòi hỏi cần phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát của HĐND, đó là:

Thứ nhất, pháp luật chưa quy định tiêu chí đánh giá tính hiệu quả trong hoạt động giám sát của HĐND. Vì vậy, trên thực tế khi thực hiện giám sát các chủ thể giám sát không có cơ sở để đo lường mức độ hiệu quả của công việc, làm cho hoạt động này mang tính hình thức và làm giảm vai trò, vị thế của HĐND.

Thứ hai, chưa làm rõ nhóm đối tượng giám sát, nội dung của hoạt động giám sát mang tính bao trùm và quá rộng. Đối tượng giám sát của HĐND là khá rộng, gồm các cơ quan của HĐND, HĐND cấp dưới, UBND, Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương.

Thứ ba, trong cấu đại biểu HĐND hiện nay, số lượng đại biểu kiêm nhiệm còn chiếm tỷ lệ khá cao, nhiều đại biểu công tác, làm việc trong cơ quan hành pháp đã làm hạn chế đến chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND.

Thứ tư, chưa quy định rõ thẩm quyền giám sát của HĐND các cấp để làm rõ sự khác biệt, hoặc chưa rõ ràng dẫn đến hoạt động giám sát có sự chồng chéo.

Thứ năm, chưa quy định biện pháp chế tài hoặc cơ chế hữu hiệu để quy trách nhiệm và xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm trễ hoặc cố ý trì hoãn việc tiếp thu, thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát của HĐND, dẫn đến hiệu quả, hiệu lực giám sát chưa đạt được theo yêu cầu.

Thứ sáu, chưa làm rõ quy định về lựa chọn được những người có đủ trình độ, năng lực và đảm bảo tính khách quan để nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban HĐND các cấp.

**Phương hướng hoàn thiện pháp luật nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân**

Để tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, cần quan tâm hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát theo các hướng sau:

Thứ nhất, phù hợp với đặc thù của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, các điều kiện cụ thể Việt Nam.

Phương diện thứ nhất, tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung, HĐND nói riêng được quy định tại khoản 1 Điều 8 Hiến pháp năm 2013 và Điều 5 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Về bản chất, đó là nguyên tắc về tổ chức, quy định sự lãnh đạo tập trung, dựa trên cơ sở tôn trọng và phát huy dân chủ. Trong khi đó, đối với các quốc gia tổ chức chính quyền địa phương tự quản thì cơ quan Hội đồng được quyền tự quản, tự chủ trong tổ chức việc giám sát… Đặc điểm này đòi hỏi trong thực hiện điều chỉnh, hoàn thiện pháp luật về quyền giám sát của HĐND cần phải chú ý việc tăng tính tự chủ, tự quản của HĐND nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát.

Phương diện thứ hai, bên cạnh các quy định chung, cần chú ý đến đặc điểm của HĐND ở từng cấp, như về năng lực của đại biểu, phạm vi, đối tượng giám sát, đặc điểm về vùng, đô thị, nông thôn, hải đảo, đặc điểm về cơ sở vật chất, phương tiện, sự ứng dụng khoa học và công nghệ, đặc điểm về phát triển kinh tế - xã hội… Thể chế về giám sát phù hợp với năng lực và các điều kiện hiện có của HĐND sẽ là cơ sở bảo đảm tính khả thi và phát huy tính sáng tạo của các chủ thể giám sát của HĐND; làm cho pháp luật có hiệu lực, hiệu quả, không hình thức.

Thứ hai, kế thừa các yếu tố tích cực trong pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND từ năm 1945 đến nay và pháp luật về cơ quan hội đồng địa phương ở các nước khác.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 23/11/1945 Chủ tịch Chính phủ Lâm thời đã ban hành Sắc lệnh số 63/SL về tổ chức chính quyền địa phương và Sắc lệnh số 77/SL ngày 21/12/1945 về việc tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố. Trong 02 sắc lệnh trên, tuy không quy định chức năng giám sát của HĐND, nhưng từ đó đến nay, HĐND nước ta luôn thực hiện chức năng giám sát và dần được pháp luật khẳng định, ngày càng hoàn thiện về thể chế giám sát của HĐND. Tuy nhiên, từ thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về giám sát của HĐND đang đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện về giám sát của HĐND. Việc nghiên cứu, học hỏi từ lịch sử và hiện tại về điều chỉnh pháp luật chức năng giám sát của HĐND từ năm 1945 đến nay, trải qua các giai đoạn khác nhau để rút ra các vấn đề có tính quy luật, các điểm phù hợp để vận dụng trong quá trình hoàn thiện pháp luật giám sát của HĐND. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu pháp luật về giám sát và thực tiễn hoạt động giám sát của các cơ quan hội đồng địa phương ở các nước trên thế giới để tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm vào hoàn thiện pháp luật về giám sát của HĐND nước ta hiện nay.

Thứ ba, đảm bảo các tiêu chí hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân.

Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND chính là căn cứ để cơ quan, người có thẩm quyền, cử tri và Nhân dân dựa vào đó đánh giá hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa quy định về tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND.

Thực tiễn cho thấy có thể xác định các tiêu chí để đánh giá hoạt động giám sát của HĐND bao gồm:

Một là, hiệu lực thi hành các kiến nghị của hoạt động giám sát.

Vấn đề này được hiểu là kiến nghị của chủ thể giám sát có được đối tượng giám sát tiếp thu, thực hiện nghiêm túc, kịp thời hay không. Muốn vậy các kiến nghị đưa ra phải đúng, trúng, phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tế của địa phương, của đối tượng giám sát, đảm bảo về thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục giám sát theo luật định. Do đó, khi xây dựng kế hoạch giám sát phải cụ thể, chi tiết, xác định rõ nội dung, đối tượng, thời điểm, phương pháp tiến hành, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát. Nội dung, đối tượng giám sát phải phù hợp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các hoạt động của địa phương; có trọng tâm, trọng điểm; thời điểm tiến hành giám sát phải thích hợp.

Hai là, mức độ đạt được của kết quả giám sát so với mục đích đề ra.

Đây là căn cứ quan trọng nhất mà cơ quan, người có thẩm quyền dựa vào đó để đánh giá hoạt động giám sát. Mỗi hoạt động giám sát có những mục đích cụ thể phù hợp với đặc điểm, tính chất của cuộc giám sát. Khi đánh giá hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND phải dựa vào căn cứ này và cần xem xét kỹ lưỡng mục đích được đề ra ban đầu cho hoạt động giám sát; đối chiếu kết quả với mục đích để xác định mục đích đề ra có đạt được hay không; đạt được như thế nào, có thể lượng hóa được không; nguyên nhân của việc đạt hoặc không đạt được mục đích là gì... Giám sát của HĐND, của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các HĐND chỉ được đánh giá có hiệu quả khi kết quả các hoạt động giám sát đó đạt được như mục đích đề ra ban đầu.

Ba là, tác động của hoạt động giám sát đến đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Khi đánh giá hiệu quả hoạt động giám sát phải căn cứ vào tác động (cả tích cực và tiêu cực) của hoạt động giám sát đối với các khía cạnh: chính trị, kinh tế, xã hội, pháp luật và quản lý nhà nước. Đây là tiêu chí phức tạp nhất vì giám sát của HĐND có phạm vi rộng, những biến đổi do sự tác động giám sát của HĐND nhiều khi không chỉ phát sinh trực tiếp từ đối tượng giám sát mà còn ảnh hưởng tích cực đến các đối tượng liên quan. Sự chuyển biến của tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn sau khi có hoạt động giám sát của HĐND sẽ giúp cho vấn đề giám sát được thực thi hiệu lực, hiệu quả hơn, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương, khắc phục được sự không phù hợp trong cơ chế, chính sách của Trung ương, địa phương và quá trình hoàn thiện thể chế về hoạt động giám sát của HĐND, góp phần làm thay đổi kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương theo hướng tích cực.

Bốn là, kết quả đạt được so với chi phí bỏ ra.

Chi phí ở đây bao gồm nhân lực, vật lực, thời gian... dành cho hoạt động giám sát ở mức thấp nhất nhưng kết quả đạt được phải ở mức cao nhất thì mới đảm bảo hiệu quả giám sát. Như vậy, các tiêu chí để đánh giá hoạt động giám sát của HĐND bao gồm: hiệu lực thi hành các kiến nghị của hoạt động giám sát; mức độ đạt được của kết quả giám sát so với mục đích giám sát đã đề ra; tác động của hoạt động giám sát đến đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác quản lý nhà nước ở địa phương; kết quả đạt được so với chi phí bỏ ra. Sử dụng các tiêu chí trên khi đánh giá hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND sẽ giúp cho quá trình đánh giá được toàn diện, từ đó thấy được hạn chế của hoạt động giám sát (nếu có) để có giải pháp khắc phục cụ thể và hiệu quả./.

-------------------------

**Ghi chú:**

(1) Trích Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011): “Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phân công, phân cấp, đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương”.

(2) Nguyễn Đăng Dung, Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân (sách chuyên khảo), Nxb Tư pháp, H.2016, tr.150.

(3) Lê Thị Tươi, Vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, H.2022, tr.56.

**Tác giả: Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội**

 Nguồn**: https://snv.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset\_publisher/aRIn3er4plGA/content/hoan-thien-phap-luat-e-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoat-ong-giam-sat-cua-hoi-ong-nhan-dan**