



**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**TRUNG TÂM GDTX TIẾNG HOA**

**CHUYÊN ĐỀ**

**“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG**

**ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”**

**Tuần 4 Tháng 4 Năm 2022**

**“****HÀNH TRANG GIẢN DỊ”**

Có lẽ những thế hệ mai sau khi nghe kể có thể tin được đó là huyền thoại. Đôi dép cao su làm từ lốp xe hơi, Bác dùng đến mòn phải đóng đinh bao lần mà Bác vẫn dùng, đôi tất vá đến hai, ba lần, cổ áo sờn rách đã mấy lượt lộn lại trong ra ngoài…

Nếp sinh hoạt, cách ăn mặc của Bác đã thành thói quen, Người luôn có ý thức trước những việc làm đó. Từ những năm tháng hoạt động cách mạng ở nước ngoài, lúc ở Thái Lan, khi về Trung Quốc, về nước thời kỳ bí mật ở Cao Bằng hay khi làm chủ tịch nước. Những năm tháng đi kháng chiến, lúc về thăm nông dân gặt hái hay làm thượng khách ở nước ngoài, Bác luôn với một tư thế giản dị, ung dung tự tại, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh. Dù ở đâu lúc nào Bác cũng để lại ấn tượng đẹp, một phong cách mẫu mực của một lãnh tụ. Hành trang Bác mang theo tự nói lên điều chân thực, làm chức càng cao càng phải giản dị. Làm Chủ tịch Nước, Bác nhận lấy cho mình cái quyền sống giản dị, bằng mức sống bình thường của người dân. Các đồng chí được giao nhiệm vụ phục vụ Bác, tìm mọi cách lo cho Bác được chu tất về mọi mặt. Nhưng Bác luôn có cái lý của Bác, thời kỳ kháng chiến gian khổ Bác bảo chưa cần thiết, còn khi làm Chủ tịch Bác lại bảo dân còn nghèo.

Nhớ thời kỳ về nước ở hang Pác Bó, Bác thường vào các bản làng thăm đồng bào, với bộ quần áo chàm, chân đi giày vải. Khi về Thủ đô Hà Nội đọc Tuyên ngôn độc lập, các đồng chí Trung ương may cho Bác bộ quần áo bằng vải Kaki. Thời kỳ kháng chiến, Bác có thêm bộ “Quân phục màu xanh” Bác thường mặc lúc hành quân đi lẫn trong đoàn quân ra trận. Bác còn có thêm chiếc áo len cho ấm về mùa đông, chiếc áo khoác tránh mưa là chiến lợi phẩm của một đơn vị bộ đội tặng Bác. Trời nắng, Bác thường dùng bộ “Lụa Hà Đông”.

Đồ dùng của Bác có chiếc valy nhỏ đựng sách, tài liệu và các máy đánh chữ, quần áo tư trang cho vài một túi nhỏ. Các đoàn thể tặng Bác nhiều tư trang, đồ dùng. Bác thường đem làm tặng các cá nhân, tập thể có thành tích hoặc đem bán đấu giá lấy tiền cho cách mạng. Có lần Bác đi thăm một nhà máy, Bác xuống tận tổ công nhân đang cho chạy máy, Bác đến hỏi han công việc. Chất xút bắn vào áo, tạo thành nhiều vết khác màu áo. Bác bảo đồng chí phục vụ khắc phục làm cho màu áo càng nhiều màu vết xút gần giống nhau thế áo lại dùng được bình thường.

Tư trang của Bác bao giờ cũng ở mức cần thiết cho sinh hoạt, nhưng Bác lại luôn lo cho sự thiếu đủ của từng người. Bác đến thăm thương binh, Bác lo cho từng chiếc áo ấm cho họ. Lúc vào trạm tù binh, thấy tù binh thiếu áo, Bác cũng lo áo cho họ, những hành động của Bác làm bớt đi sự căng thẳng, hận thù của con người với con người. Trong gian khổ, kháng chiến Bác cùng chịu đựng đói, no, giá lạnh như người chiến sĩ, Bác không dành riêng gì cho bản thân mình mà lúc nào Bác cũng lo cho kháng chiến trước. Bác là người khởi xướng cho phong trào “Mùa đông binh sĩ”, vận động nhân dân không những lo cái ăn mà còn lo cái mặc cho chiến sĩ và ở hậu phương ai có thành tích lo cho các chiến sĩ mặc ấm, ăn no Bác đều gửi thư khen ngợi.

Kháng chiến thắng lợi Bác trở về Thủ đô, ăn mặc của Bác cũng không thay đổi lắm. Bác thường dặn các đồng chí phục vụ khi giặt áo cho Bác thấy chỗ nào rách thì vá lại cho Bác dùng, cho nên việc khâu vá quần áo cho Bác các đồng chí phục vụ cũng tự làm lấy. Khi cần lắm các đồng chí không làm được mới xuống nhờ nhà máy làm giúp. Quần áo Bác ít nên thường xuyên thay do Bác đi nhiều nơi, có lúc xuống đồng ruộng gặt lúa, chống hạn hán với bà con nông dân, quần áo thường xuyên vấy bùn. Ở những bộ quần áo có vết mạng, những miếng vá đều gắn với những kỷ niệm. Thời Bác đi kháng chiến, trong bộ quần áo xanh, trên đường hành quân, Bác như một người lính, vai thắt bao gạo ngang lưng, mũ cài lá ngụy trang, khăn vắt ngang vai hòa vào nhịp bước hành quân của bộ đội, dân công đi chiến địch. Trên đường gặp một ông cụ trong đoàn dân công. Hai người chuyện trò hợp ý. Bác khen ông cụ:

* Cụ già còn phục vụ tiền tuyến làm gương cho con cháu noi theo.

Cụ kia khen Bác:

* Tôi làm sao bì được với Cụ, Cụ râu tóc đã bạc mà vẫn “chiến sĩ bạc đầu quân”.

Hai cụ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Khi lội qua suối, cụ dân công trượt chân, Bác vội đỡ kịp thời nên cụ không bị ngã, nhưng chiếc đinh ở đầu đòn gánh đã vướng làm rách áo Bác. Cụ dân công vội cảm ơn và bảo “thật là em ngã anh nâng”, cả hai cụ cùng cười rất vui vẻ. Còn vết mạng ở đầu gối là kỷ niệm ở Ngòi Thia, gần Tân Trào. Hôm đó Bác đi ngựa, khi đến chỗ vòng ngoặt gấp có cây tre chắn ngang lối đi, ngựa phi nhanh Bác chưa kịp ghìm cương, ngựa lại dừng đột ngột Bác mất đà nên bị ngã, nhưng may phản xạ Bác nhanh nên chỉ bị xước đầu gối, viết xước làm rách vải và chảy máu. Khi mọi người chưa kịp đến thì Bác đã đứng dậy, chân thì đi cà nhắc bước đến chỗ chúng tôi. Còn vết khâu ở gần gấu áo là lần Bác về chống hạn, Bác cùng đồng chí Tỉnh ủy tát nước gàu dai, nhưng đồng chí Tỉnh ủy không biết tát nước, cứ lóng góng tay chân, làm dây gàu vướng vào gấu áo Bác bị rách, sau phải vá lại, Bác bảo:

* Làm cán bộ lãnh đạo nông nghiệp thì phải biết cách lao động của nông dân.

Rồi Bác tập cho đồng chí tát nước.

* **BÀI HỌC KINH NGHIỆM:**

Câu chuyện giúp ta hiểu được đức tính tiết kiệm là điều không thể thiếu cho cuộc sống chúng ta. Không những tiết kiệm cho bản thân mà cho cả người khác nữa. Chúng ta có thể dùng phần tiết kiệm ấy để sử dụng cho những mục đích khác quan trọng hơn. Cũng có thể dùng phần tiết kiệm của bản thân để giúp đỡ những người họ thật sự cần, có thể họ sẽ cảm thấy vui và ấm áp nhưng riêng đối với bản thân ta cũng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc khi đã giúp đỡ được mọi người.