# bàn vé XÂy dực và dól mól CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA 

MAI HẢI OANH *


#### Abstract

Sư phát triển mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa là một xu thế mang tính thế giới của phát triển văn hóa ngày nay. Dựa vào thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại và quy luật vận động thị truờng văn hóa, công nghiệp văn hóa đã tạo ra nhünng ảnh huởng to lớn, góp phần làm thay đổi cả phuơng thức tồn tại xã hội và phurơng thức sinh hoạt của con nguoòi. Nắm bắt đurọ̣c xu thế phát triển cùa thời đại, Hội nghị Trung uơng 9 khóa XI của Đảng đã đura phát triển công nghiệp văn hóa vào quyết sách phát triển đất nuoóc thời kỳ mới. Đây là quyết định quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam trong bốt cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.


THƠN hai thập niên qua ở nước ta, vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa có liên quan tới các quyết sách về xã hội hóa các hoạt động văn hóa, xây dựng và hoàn thiện chính sách công nghiệp văn hóa, tăng cường xây dựng và quản lý thị trường văn hóa, thưc đầy sự phát triển công nghiệp văn hóa trên toàn quốc. Lần đầu tiên, chính sách kinh tế trong văn hóa đã được đưa vào Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII (năm 1998) mà cốt lõi cuia nó chinh là phát triển công nghiệp văn hóa. Ở tầng chiến lược, việc đặt ra vần để phát triển công nghiệp văn hóa hoàn toàn thống nhất với phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam đáp ứng yê̂u cầu phát triển bền vững đất nước, với yều cầu phát triển của sức sản xuất tiên tiến, với lợi ích căn bản của nhân dân. Thực tiễn sự nghiệ̣ đổi mới đất nước cho thấy, cùng với sự phát triển toàn diện đất nước, vị trí của công nghiệp văn hóa trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân ngày càng trở nên quan trọng.

Phát triển công nghiệp văn hóa đòi hỏi sự nâng đỡ và điêu hòa kiếm soát của chính sách hoàn thiện

Kể từ Nghị quyết Hội nghị Trung ương

5 khóa VIII đến nay, nhiều luật mới có liên quan trực tiếp đến việc tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi và hiệu quả cho sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa đã được ban hành, sửa đối, bổ sung, trong đó đáng chú ý là Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29-11-2005; được sửa đổi, bổ sung ngày 19-06-2009 và cóh hiệu lực từ ngày 01-01-2010. Đây là luật thể hiện rõ chính sách của Nhà nước ta về vấn đề sở hữu trí tuệ, đồng thời là một quan điểm cốt lõi của chính sách kinh tế trong văn hóa, khai thác hiệu quả kinh tế trong các giá trị văn hóa và sáng tạo của người dân. Theo chủ trương của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII, các doanh nghiệp đặc thù của ngành văn hóa thông tin, như các hã̉ng phim, rạp chiếu bóng, hiệu sách, khu vui chơi, giải trí, nhà xuất bản, trung tâm triển lãm, tu bổ di tích,... được hưởng thuế suất ưu đãi trong hoạt động kinh doanh. Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn và có giá trị thực tiễn sâu sắc với công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa của đất nước từ những năm 90 của thế kỷ XX và đã được phần nào quy định rõ ràng trong Thông

[^0]tư số 130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ${ }^{(1)}$ về việc giảm và ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa.

Bên cạnh đó là các luật và văn bản dưới luật quy định, điều khoản khác nhằm cung cấp một khuôn khổ pháp lý phù hợp cho sự phát triển của các hoạt động sáng tạo văn hóa nghệ thuật, khai khác có hiệu quả giá trị văn hóa, xã hội và kinh tế của các hoạt động này, như Luật Điện ảnh Việt Nam (ban hành năm 2006, được sửa đổi và bồ sung vào năm 2009); Luật Di sản văn hóa Việt Nam (ban hành năm 2009); Luật Xuất bản Việt Nam (ban hành năm 2004, được sửa đổi và bổ sung vào năm 2008); Luật Báo chí Việt Nam (ban hành năm 1989, được sửa đổi và bổ sung năm 1999); Luật Du lịch Việt Nam (ban hành năm 2005); Luật Quảng cáo Việt Nam (ban hành năm 2012); Nghi định số 32/2012/ $N D-C P$ về Qtuản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhà̀m muc đich kinh doanh (Thay thế cho Nghị định số 88/2002/NĐ-CP).

Ngoài ra chúng ta cũng chú trọng chính sách xã hội hóa các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm thu hút mọi nguổn lực, thành phần kinh tế, các tầng lớp nhẩn dân tham gia các hoạt động và sáng tạo văn hóa với mục đích tạo ra nhiều công trình văn hóa có chất lượng mang tính dân tộc và hiện đại để nâng cao mức hưỡng thụ văn hóa của nhân dân, như Nghị quyết số $90 / \mathrm{CP}$, ngày 21-8-1997, về Phuơng huớng và chủ trương xã hội hóa các hoat động giáo dục, y tế, văn hóa; Nghị định số 73/1999/ NĐ-CP, ngày 19-8-1999, về Chinh sách khuyến khich xã hội hóa đối với các hoat động trong lĩnh vực giáo dưc, y tế, văn hóa, thể thao; Nghị định số $05 / 2005 / \mathrm{NQ}-\mathrm{CP}$, ngày 18-04-2005, về Đẩy mạnh xã hội hóa các hoat động giáo dưc, y tế, văn hóa và thể dục thể thao...

Năm 2007, Việt Nam thông qua Công ước 2005 của UNESCO về Bảo tồn và phát huy sụ̂ đa dạng cuaa các biểu đat văn hóa. Chương trình "Hồ trợ kỹ thuật nhäm củng cố hệ thống quản lý nhà nuớc về văn hóa ở các nước đang phát triển" (2010-2012, do UNESCO thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu) là một trong các chương trình được thực hiện nhằm triển khai Công ước 2005. Tại Việt Nam, chương trình Hỗ trọ̣ kỹ thuật này
của UNESCO được triển khai cụ thể bằng việc thực hiện Dự án mang tên "Phát triến cơ chế và khung luật tài chinh thich hơp cho ngành công nghiệp văn hóa và khuyến khich đầu tux cho ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam". Chúng ta cũng đang thực hiện một dự án khác có mục tiêu nhằm triến khai việc thực hiện Công ước 2005 của UNESCO tại Việt Nam là Dự án "Bộ chi số Văn hóa cho phát triến" của UNESCO (2009-2013) nhằm thiết lập một bộ chỉ số nhấn mạnh đóng góp của văn hóa cho sự phát triển đất nước, thúc đầy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ cá nhân và cộng đồng mở rộng lựa chọn cuộc sống và thích nghi với sự thay đối.

Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 581/ QĐ-TTg, ngày 06-5-2009, của Thủ tướng Chính phủ) cho thấy Chính phủ Việt Nam đã đặt ngảnh công nghiệp văn hóa là một phần quan trọng trong việc hoạch định chính sách kinh tế của đất nước. Trong năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Đề án Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, định huớng đến năm 2030. Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (năm 2014) về Xây dưng và phát triển văn hóa, con ngurời Viềt Nam đảp ưng yêu cầu phát triển bền vũng đất nước, trong các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, đã nêu ra nhiệm vụ thứ 5 về phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi vởi xây dụng, hoàn thiện thị truờng văn hóa, trong đó nhấn mạnh các yêu cầu về mục đích, cợ chế, thể chế và hành lang pháp lý để phát triển công nghiệp văn hóa. Tât cả những khuôn khộ̉ pháp lý và định hướng chính sách nói trên nhằm phát triển ngành công nghiệp văn hóa ở nước ta hiện nay.

Để phát triển công nghiệp văn hóa đòi hỏi chính phủ phải định ra và hoàn thiện chính
(1) Tai khoản 3, mục II, phần H Thông tư số 130/2008/ TT-BTC, ngày 26-12-2008, của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định thuế suất uru đãi: "Thuế suất $10 \%$ trong suốt thởi gian hoat động đối với phần thu nhập của doanh nghiệp có durợ tù̀ hoat động trong linh vurc giáo duc - đào tạo, dayy nghề, y tế, văn hỏa, thể thao và môi triờng (sau đâây goi chung là lĩnh vực xã hội hóa)"
sách tương ứng, tiến hành điều khiển kiểm soát đối với việc phát triền công nghiệp văn hóa. Chính sách công nghiệp văn hóa hoàn thiện là một nhân tố ràng buộc đối với sự phát triển lành mạnh, liên tục của công nghiệp văn hóa. Căn cứ vào nhu cầu phát triển ngành, nghề và biến đổi của thực tiễn để kịp thời xây dựng một hệ thống chính sách kinh tế ngành, nghề hoàn thiện và hiệu quả nhằm thúc đẩy sự lớn mạnh của công nghiệp văn hóa là một yêu cầu cấp bách, cục kỳ quan trọng.

Từ những năm 70 của thế kỷ XX , các quốc gia phát triển phương Tây đã tiến vào tiến trình hiện đại hóa đợt 2 , yếu tố văn hóa dần đi vào lĩnh vực hoạt động kinh tế, thị trường văn hóa toàn cầu từng' bước được thiết lập và không ngừng mở rộng. Sự nhạy bén của các quốc gia phát triển phương Tây là họ đã nhanh chóng nhận thức được đầy đủ ý nghĩa quan trọng của công nghiệp văn hóa và trong cạnh tranh quốc tế, luôn định ra chính sách văn hóa đa dạng, linh hoạt. Trong quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và hội nhập quốc tế, Việt Nam phải biết học tập kinh nghiệm của nước ngoài để thúc đấy toàn diện việc chuyển loại hình văn hóa kinh tế xã hội đồng thời với việc tiếp tục hoàn thành hiện đại hóa đọt 1 , nghiển cứu tình hình mới của hiện đại hóa đọt 2 .

Chính sách phát triển công nghiệp văn hơa liên quan đến nhiều phương diện, như điều chỉnh hợp lý pháp luật pháp quy, chuyển đổi cợ chế phù hợp, chính sách đầu tư quay vòng vốn công nghiệp văn hóa, mô hình quản lý cổng nghiệp văn hóa, giám sát quản lý an toàn văn hóa.

Sự đổi mới thể chế, cơ chế công nghiệp văn hóa bao gồm các nội dung chủ yếu như sau: quan hệ giữa công nghiệp văn hóa với sự nghiệp văn hóa, vai trò của chính phủ trong phát triền công nghiệp văn hóa, bố trí cơ cấu công nghiệp văn hóa toàn quốc, quan hệ thị trường và mô hình thúc đầy lẫn nhau của các chủ thề doanh nghiệp văn hóa, các loại chế độ sở hữu, quy phạm giao lưu và hợp tác của doanh nghiệp hoặc công nghiệp văn hóa trong và ngoài nước.

Khi hoạch định chính sách, Nhà nước phải đặc biệt coi trọng kết hợp hai nguyên tắc:
một là, nguyê̂n tắc về giá trị hàng hóa, hai là, nguyên tă̆c về giá trị xã hội. Không coi trọng giá trị hàng hóa thì phát triển của công nghiệp văn hóa sẽ bị chèn ép, không thể có tốc độ phát triển tốt nhất. Không coi trọng giá trị xã hội thì trong quá trình phát triển công nghiệp vắn hóa sẽ có thể xuất hiện "dị hình" đem lại hậu quả xã hội không tốt. Vì vậy, Chính phủ, một mặt, cần tạo điều kiện cho quy luật giá trị hàng hóa phát huy tác dụng, quản lý văn hóa bằng các công cụ luật pháp, chính sách, giải phóng ra khỏi mô hình trực tiếp "làm văn hóa", trực tiếp "quản văn hóa" như trong thời kỳ kỉnh tế kế hoạch hóa tập trung, chú trọng giải quyết những vấn đề thị trường không quyết định được, khắc phục những mặt hạn chế trong phát triển công nghiệp văn hóa. Thí dụ, những môi trường bền ngoài như quy hoạch chiến lược, định hướng chính sách, cân đối hài hòa ngành, nghề, phục vụ đồng bộ, bảo đảm chắc chắn cho thị trường văn hóa phát triển.

Mặt khác, Chính phủ cần chú ý phát huy ưu thế tính tự giác của quy luật giá trị xã hội, dùng để bù đắp vào những khiếm khuyểt tính tự phăt của quy luật giá trị hàng hóa. Trong thực tế, bên cạnh một số sản phầm văn hóa có ưu thế trong cạnh tranh trện thị trường là những sản phẩm vă̆n hớa tuy rất có giá trị xã hội nhưng lại ở vào thế yếu trong cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy, Chính phủ phải định ra chính sách hợp lý nhằm nâng đỡ đối với khu vực yếu thế trong cạnh tranh văn hóa, như các hoạt động nghệ̣ thuật chủ yếu mang tính biểu diễn, nặng về giá trị công ích, như múa ba lê̂, nhạc giao hưởng, ca kịch, kịch nói,... Để thể hiện được đầy đủ giá trị xã hội, Chính phủ cũng cần định ra chính sách nâng đỡ một loại sức mạnh xã hội, như bình luận, phân tích văn hóa, dùng nó để giữ được lý tính nghệ thuật và định hưởng giá trị tốt đẹp của hoạt động văn hóa.

## U'u thế phát triển sau và chính sách công nghiệ̣p văn hóa

Sự phát triê̂n của ngành, nghề trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay có hai đặc trưng ngày càng nổi bật: một là, chồng lấn các tầng văn hóa về không gian và hai là, tăng tốc độ vể thời gian. Đặc trưng thứ nhất do quy định của lô-gic
phát triển, sức ép của toàn cầu hóa khiến cho một số quốc gia rơi vào tình trạng giai đoạn phát triển trước chưa hoàn thiện đầy đủ thì giai đoạn phát triển sau đã xuất hiện chồng lên. Chẳng hạn, một số quốc gia mới bắt đầu giai đoạn công nghiệp hóa thì nhiều nước thế giới đã chuyển sang giai đoạn hậu công nghiệp. Tương tự như thế, khi in-tơ-nét xuất hiện thì tầm quan trọng của báo chí truyền thống bị lấn át, và bị chi phối. Tại đó, hiện tượng cộng sinh văn hóa, cùng tồn tại nhiều loại hình văn hóa là một thực tế phổ biến. Đặc trưng thứ hai liên quan đến tốc độ phát minh và truyền bá kỹ thuật mới ngày càng nhanh. Nhờ thế, trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, các quốc gia phát triển sau có thể trực tiếp sử dụng thành quả kỹ thuật mới nhất, khiến cho tốc độ nâng cấp ngành, nghề của họ càng nhanh hơn. Đây chính là* cẵn cứ lý luận và thực tiễn cho chiến lược "đi tắt đón đầu"' mà nhiều quốc gia đang phát triển áp dụng.

Chính sự chi phối của hai đặc trưng này làm xuất hiện một loại khả năng mới: các quốc gia đang phát triển có thể thông qua điều chỉnh chính sách ngành, nghề mà khởi điểm giống như các quốc gia tiên tiến. Đây là một ưu thể của các nước phát triển sau. Việt Nam có thể căn cứ vào đặc điểm này để tiến hành điều chỉnh chính sách ngành, nghề, định vị chuẩn xác phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, bố trí hợp lý tài nguyên kinh tế - xã hội cho phù hợp với lô-gic phát triển của nền kinh tê̂́ tri thức. Cũng phải ý thức một cách sâu sắc rằng việc gia nhập WTO không đồng nghĩa với việc Việt Nam tiếp thu văn hóa thế giới một cách bị động mà là trải qua, phải coi đọ́ là một cơ hội cho chúng ta suy tính, cân nhắc kỹ lưỡng để xây dựng chiến lược phát triển đúng đắn, chính xác, không chỉ phục vụ cho lợi ích ngắn hạn mà phải đáp ứng được mục tiêu dài hạn, mang tầm hiện đại.

Là thành viên của WTO, Chính phủ Việt Nam phải làm việc theo quy tắc, chuẩn mực quốc tế, tuân thủ nguyên tắc mậu dịch đa biên, thực hiện những điều kiện của kinh tế thị trường, bảo đảm tính minh bạch trong giao thương, trao đổi hàng hóa, không kỳ thị... Điều đó đòi hỏi Việt Nam phải biết điều chỉnh hợp
lý, loại bỏ những quy tắc, chế độ và ý tưởng giao lưu không thích ứng với nguyên tắc của WTO, đồng thời, bảo đảm cho sự phát triền văn hóa của Việt Nam được thuận lợi.

Nội dung của điều chỉnh hợp lý bao gồm điều chỉnh hợp lý về xã hội và điều chỉnh hợp lý về văn hóa. Điều chỉnh hợp lý về xã hội nhẩn mạnh tính thống nhất giữa vai trò xã hội, kết cấu xã hội, trật tự xã hội. Điều chỉnh hợp lý về văn hóa nhấn mạnh sự phát triển hài hòa giữa các quan niệm về giá trị khác nhau, phương thức sinh hoạt khác nhau. Việc gia nhập WTO cho thấy Việt Nam chấp thuận những nguyên tắc phát triển mang tính toàn cầu, coi đó là một trong những căn cứ quan trọng để xây dựng hình thái chế độ văn hóa pháp luật, hệ thổng chính sách văn hóa, đường lối phát triến công nghiệp văn hóa của mình. Thông qua chiến lược phát triển văn hóa đúng đắn, phương thức công nghiệp văn hóa chính xác, hiệu quả, Việt Nam sẽ̉ hiện thực hóa được cái gọi là ưu thế phát triển sau.

Hiệu quả mà công nghiệp văn hóa đem lại cho nền kinh tế quốc dân đời hỏi chúng ta phải thay đổi nhận thức, khi mà một bộ phim của Hô-li-út có thể mang lại doanh thu ngang bằng với số tiền lãi từ mấy chục vạn chiếc ô-tô được bán trên thị trường. Đó chính là bằng chứng về kì tích của công nghiệp văn hóa. Một sổ quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc bắt đầu thu được những thành công quan trọng chính trên ý tưởng kêt hợp kinh tế,và văn hóa thông qua công nghiệp văn hóa. Các sản phẩm điện thoại thông minh, như Iphone, Samsung... có khả năng tạo "sốt" nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa trình độ công nghệ cao và ấn tượng của nghệ thuật. Đây là những tham khảo và là những kinh nghiệm hữu ich để Việt Nam có chính sách bố trí, tổ chức lại ngành nghề, tài nguyên, đầu tư công nghiệp văn hóa, tăng cuờng khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp văn hóa nhằm tạo ra sự đột phá thực sự.

Với tư cách là thành viên của WTO, Việt Nam phải lấy nguyên tắc của WTO và cam kết quốc tế cuaa minh để điều chinh chính sách, quan hệ văn hóa quốc tế cho phù hợp. Đó cũng là nội dung cải cách quan trọng trong quan hệ văn hóa đối ngoại của Chính phủ Việt Nam.

Tuy nhiên, hệ thống văn bản chính sách văn hóa hiện thời của nước ta về cơ bản được định ra trong quá trình chuyển đổi thể chế kinh tế nên dấu ấn của thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung vẫn còn mức độ rất lớn, nhiều chỗ không phù hợp với thực tiển và yêu cầu của kinh tế và văn hóa thế giới đương đại. Vị trí, tầm quan trọng của công nghiệp văn hóa chưa thật sự nổi bật trong cấu trúc kinh tế - xã hội nước ta một phần cũng do sự hạn hẹp của tầm nhìn cũ. Hệ thống chính sách cũng chưa chú ý thích đáng đến tính minh bạch và tính công bằng trong phân phối.Vì vậy, kịp thời điều chỉnh chính sách công nghiệp văn hóa, đầy nhanh bước đi cải cách thể chế văn hóa, xây dựng hệ thống đổi mới công nghiệp văn hóa là vẩn đề phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và có những quyết sách chính xác, táo bạo đề tiếp tục phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

## Chủ đề mới mang ý nghĩa chiến lược mới

Phát triển công nghiệp văn hóa có ý nghĩa chiến lược đối với việc "xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Đó là một chủ đề mang ý nghĩa chiến lược quan trọng. Việc nghiên cứu và xây dựng chính sách công nghiệp văn hóa đòi hỏi tri thức tổng hợp, liên ngành vì bản thân công nghiệp văn hóa là ngành công nghiệp đa ngành, đa nghề. Mặt khác, bản thân sự phát triển của công nghiệp văn hóa ở Việt Nam cũng đồng thời thúc đẩy một cách có hiệu quả việc nghiện cứu lý luận và xây dựng ngành khoa học về công nghiệp văn hóa.

Trước đây, vào những năm 90 của thế kỷ XX , trước sự lớn mạnh của công nghiệp văn hóa thế giới, nhất là sự mở rộng vùng phủ sóng của văn hóa đại chúng, không ít người lo ngại về sự biến mất của văn hóa tinh hoa, rằng số phận của văn hóa đang bị lâm nguy. Tâm thái "quý tộc" của giới nghiên cứu văn hóa đã khiến cho nghiên cứu lý luận và xây dựng ngành khoa học về công nghiệp văn hóa của Việt Nam bị tụ̂t hậu so với thế giới và so với chính thực tiễn phát triển văn hóa trong nước đã kéo dã̃n khoảng cách với thực tế. Chính sự mở rộng và phát triên với tốc độ nhanh của công nghiệp
văn hóa cũng như hiệu quả to lớn mà nó đã đem đến cho kinh tế quốc dân, phát triển xã hội và đời sống tinh thần của con người đòi hỏi phải có những nghiên cứu tương xứng. Mặt khác, để phát triển công nghiệp văn hóa, cần đến sự nghiên cứu và tổng kết vể mặt lý luận, hệ thống chính sách của Nhà nước về công nghiệp văn hóa phải gắn liền với thành quả nghiên cứu về công nghiệp văn hóa, những luận chứng kinh tế mang tính khả thi tạo ra sự đồng thuận trong chiến lược phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế, phát triển kinh tế trong văn hóa. Khoa học về công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, đến thời điểm này, đã đủ điều kiện để xác lập và đưa vào thực tiễn đào tạo. Sự ra đời của nó không những đáp ứng được đồi mới nghiên cứu khoa học xã hội ở Việt Nam mà còn làm cho mọi người nhận thức được những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn của nền kinh tế tri thức và kết cấu mới của xã hội hiện đại.

Mấy năm gần đây, tuy các trường cao đẳng, đại học nước ta đua nhau mở ra ngành khoa học liên quan đến công nghiệp văn hóa, thí dụ như báo chí, phát thanh truyền hình, thiết kế nghệ thuật, phim hoạt hình, trò chơi... nhưng đểu chưa thoát khỏi mô hình tư duy môn học truyền thống. Nó chưa được đặt trong tầm nhìn tổng thể của một ngành khoa học vể công nghiệp văn hóa được nhìn nhận theo tinnh thần của kinh tế tri thức. Thực tế đào tạo tách rời như hiện đang tồn tại vô hình trung đã tước mất mối liên kêt liên ngành trong tư duy nghiên cứu hiện đại, chưa nắm bắt được tính phức hợp của kết cấu văn hóa đương đại, hạn chế năng lực sáng tạo và những ý tưởng khoa học mới của khoa học xã hội nước ta.

Do thiếu thực tiễn chuẩn bị, công nghiệp văn hóa Việt Nam dừ là về hình thái, kểt cấu hay là về mặt thể chế, chính sách ngành, nghề đều chưa triển khai đầy đủ tính mâu thuẫn và tính phong phú, đa dạng của nó. Nắm bắt và giới định một cách khoa học như thế nào nội hàm và phạm vi của công nghiệp văn hóa, phân tích và nắm bắt đặc điểm vận động của công nghiệp văn hóa hiện đại, tố chức công nghiệp văn hóa và quy luật đặc thù của vận động kết cấu đã vạch ra vị trí và tác dụng của vận động công nghiệp văn hóa trong toàn bộ
phát triển xã hội và kinh tế hiện đại? Định ra như thế nào chiến lược công nghiệp văn hóa có thể phát triển liên tục, hoàn thiện chính sách công nghiệp văn hóa, xây dựng hệ thống thị trường văn hóa lành mạnh có trật tự, thúc đẩy toàn diện xây dựng thể chế công nghiệp văn hóa nhà nước?... Những vấn đề này đê̂u phải nghiên cứu một cách nghiêm túc và đưa ra những giải pháp phù hợp với thực tế phát triển công nghiệp văn hóa hiện đại. Đây là sứ mệnh lịch sử của nghiên cứu lý luận công nghiệp văn hóa Việt Nam và cũng là nhu cầu chiến lược của phát triển văn hóa quốc gia, từ đó hình thành ngành khoa học công nghiệp văn hóa.

Công nghiệp văn hóa Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển to lớn, và sự phát triển của thực tiễn đang đòi hỏi có sự định hướng về lý luận.

Phát triến công nghiệp văn hóa là một yêu cầu mới mẻ đang đặt ra trong thực tiễn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Nó thực sự là một lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, có khả năng tạo nên sự đột phá trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới hiện đại, có khả năng cạnh tranh quốc tế. Vì thế, song song với thực tiễn phát triển công nghiệp văn hóa, nhất thiết phải hình thành ngành khoa học nghiên cứu về công nghiệp văn hóa. Đây là một yêu cầu mang tính khách quan mà nếu bỏ lỡ, chúng ta lại càng làm nới rộng khoảng cách tụt hậu so với thế giới.

Tăng cường nghiên cứu lý luận chính sách công nghiệp văn hóa

Gần đây, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã định ra chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, đề ra chiến lược và nhiệm vụ cơ bản cho phát triển công nghiệp văn hóa những năm tới, để chỉ đạo sự phát triển công nghiệp văn hóa của hệ thống văn hóa toàn quốc. Hiện nay, nghiên cứu về công nghiệp văn hóa đang phát triển rầm rộ và nhận được sự quan tâm của đông đảo giới trí thức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Một số hội thảo và đề tài khoa học cấp nhà nước về công nghiệp văn hóa cũng đã được triển khai. Rõ ràng, sự thưa mỏng trong nghiên cứu về công nghiệp văn
hóa chưa xứng tầm với những đóng góp và bản thân sự phát triển của chính ngành công nghiệp mới mẻ này.

Công nghiệp văn hóa là một lĩnh vực đặc thù, hiệ̀n đang ở vào giai đoạn chuyển đổi loại hình và phát triển, vì vậy vấn đề căn bản nhất vẫn là vấn đề đổi mới thể chế. Nền tảng để xây dựng chính sách ngành, nghề của bất cứ quốc gia nào cũng phải xuất phát từ hai điểm mấu chốt: lấy thị trường làm cơ sở và lấy chính sách làm chi dẫn.

Then chốt của phát triển công nghiệp văn hóa là thực hiện đổi mới thể chể và biến động hữu cơ với đổi mới chính sách. Nếu ở tầng thể chế và chính sách không được đổi mới thì công nghiệp văn hóa không thể phát triển. Phát triển cống nghiệp văn hóa đã trở thành nhận thức chung, nhưng việc xây dựng hệ thống chính sách ngành, nghề thật sự hợp lý thì mới chi được bắt đầu. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải nắm chắc thực tiễn, học hỏi kinh nghiệm các nước tiên tiển, nhất quán trong tư tưởng đổi mới để tìm ra những giải pháp thích hợp, khả thi.

Tăng cường cải thiện hơn nữa môi trường đổi mới chính sách đối với công nghiệp văn hóa nước ta, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận về công nghiệp văn hóa theo phương châm xây dựng nền văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước chính là con đường quan trọng nâng cao trình độ phát triển công nghiệp văn hóa nước ta.

So với công nghiệp văn hóa của các nước phát triển phương Tây thì công nghiệp văn hóa nước ta vẫn ở giai đoạn ban đầu. Quy mô công nghiệp nhỏ, cơ sở, trang thiết bị kém, chủng loại nhiều, phân bố manh mún, đầu tư vốn không đủ, nhân tài kinh doanh ít, nặng về tâm lý "ăn xổi ở thi""... Giải quyết thực trạng trên đây đòi hỏi, một mặt, tăng cường nghiên cứu lý luận, đúc rút kinh nghiệm, khái quát quy luật, đưa ra những dự báo khoa học, lựa chọn xu thế phát triển hợp lý; mặt khảc, tạo điều kiện cho công nghiệp văn hóa phát triển, các ngành, nghề văn họa hoạt động hiệu quả, từng bước bổ trí cơ cấu hợp lý, tích cực áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất...】


[^0]:    * PGS, TS, Tạp chi Cộng sản

