Frá ritstjóra

Björn Porslákur Björnsson

I samræmi við vaxandi framboð á undanförunum árum hefur fjöldi þíerrar sem leggja stand á laganám aukist. Í þeim fjörum hagskólim þar sem logfæði er kennd stunda ná þeplega þusund einstaklingar grunn-eða meistaðarnám í logfæði eða viðskiptalögfrægi. Aukningunni ber að fagna enda fylgir henni mikil bót fyrir greinina sem án efa mun efta rannsóknar- og fræðastarf ásamt því að styrkja avinnulífið í laðinu. Á þeirri fjölgun sem mun án efta eiga stær stadað medal þíerrar sem útskriðfast með meistarragrðu í logfæði á komandi árum má draga þá ályktun að eftirspurn eftir rannsóknartengdum námi mun aukast sem henni samsvarar.

Haustið 2004 kynnt lagadeilð Háskóla Islands til sögunnar skipulagt dokttursnám og markaði með því spori komandi tíma í umhverfi lágannam á Islandi. Nú þegar eru uppi áætlanir um að bjóða einnig upp á dokttursnám við lagadeilð Háskóla í Reykjavík enda er framboð á því mikilvæg skref í uppyppingu hennar. Hvort ofangreindar staðfæryndir eru afleiðingar samkeppni skal osagt látið en samkeppnin er án efta það heildavænlegasta sem komið hefur fyrir logfæði og laganám á Islandi til þess.


Onnur grein heftisins er eftir Rán Tryggvadóttur, M. Phil og sérfæðing við lagadeild Háskóla í Reykjavík. Í greinninni fer hún yfir innleiðingu tilskipunar nr. 2001/29/EB í íslensk höfundalög. Tilskipunin tekor fyrir samræmings tiltekinna þáttta höfundaréttnar og skyldra réttinda í upplýsingasamfélaginu.

Príðja greinin í röðinni er eftir Benedikt Egil Arnason, logfræðing og stundakennaðar við lagadeilð Háskóla Islands, og fjallar hún um stofnsetningarrétt fyrirtækja í Evrópubandalöginn. Þar leiðast Benedikt eftir því að varpa ljósí á dómafræði kemur dönserr lagasteðarreglur í íslenskum um stofnsetningarrétt fyrirtækja gagnvart lagaskilareglum aðildartjókanna. Þess má jafnframt geta að grein Benediktís byggr annars vegar að ritgerð hans til embætisins í logfæði við Háskóla Islands og hins vegar ritgerð hans sem vann sigurverðlaun í allþjóðlegir ritgerðarsamkeppni sem EFTA-dómstollinn efnindi til árið 2004.

Fjórða og sjálfa greinin er eftir Guðný A. Haraldsdóttir hæstaréttarlögman og fjallar hún um bílstaum opinberra starfsmanna. Í greinninni rekur Guðný medal annars þróun bílstauma hér á landi og hvaða þýðingu þá íða í Íslandskum rétti. Geta má þess að áður hefur ekki verið skrafað um sama efní á íslensku og ber því að fagna greinninni.

Að lokum vilk ég þakka ritryntefnd og fráfarandi ritryntefnd fyrir vandað og öðingjarnt starf í þágu útgáfunnar.