**VỀ YÊU CẦU CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH:**

**“PHẢI CÓ TÌNH ĐỒNG CHÍ THƯƠNG YÊU LẪN NHAU”**

**TS. NGUYỄN VĂN ĐẠO**

 *Cùng với đoạn “phục vụ Tổ quốc, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” là câu được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tay thêm vào bản Di chúc năm 1965 vốn đã được đánh máy trước đó. Nó được đặt ở sau và trong đoạn Người căn dặn về những nguyên tác tổ chức, sinh hoạt đảng. Thực ra, nếu không thêm câu này, thì phần nói về Đảng đã đầy đủ, có giá trị tư tưởng, thực tiễn. Song phần bổ sung này là tất yếu bởi nó thể hiện sự nhất quán trong cuộc đời, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cũng như bối cảnh thời điểm viết Di chúc.*

 Xét tổng thể, mối quan hệ giữa hai câu Hồ Chí Minh viết: trước là về “ các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng”, sau là về “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”, là mối quan hệ giữa các nguyên tắc bất biến trong sinh hoạt của tổ chức và sự mềm dẻo trong ứng xử, xử lý mối quan hệ giữa các thành viên; giữa cái lý và cái tình; giữa tập thể, cái chung và cá nhân, cái riêng của mỗi người; hay
có thể nói chung, gọn nhất là giữa “đảng viên” và “con người”. Theo Hồ Chí Minh, hai mối quan hệ này cần phải được giải quyết hài hòa. Chìa khóa để Người thành công trong mọi tư tưởng, đường lối chỉ đạo cách mạng Việt Nam chính là Người đã vận dụng, phát triển và kết hợp thành công những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc với chủ nghĩa Marx – Lenin. Tư tưởng “phải có tình đồng chí thương yêu nhau” của Người chính là thấu hiểu và vận dụng truyền thống nhân ái, đoàn kết, “duy tình” của dân tộc vào xây dựng Đảng ta.

 Theo Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên được xác định là những người tiên phong, tiêu biểu không chỉ của giai cấp công nhân mà của cả nhân dân và dân tộc, do đó, họ càng phải đoàn kết, nhân ái. Khi nói chuyện với đội ngũ cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương, ngày 17-6-1968 về việc xuất bản cuốn sách *Người tốt, việc tố*t, Người từng chỉ rõ: “Hiểu chủ nghĩa Marx – Lenin là phải sống với nhau có tình có nghĩa”. Đảng viên là người “cách mạng nhất”, nhưng cũng “đa tình, chí hiếu nhất”.

 Mặt khác, đảng cộng sản bao gồm những đảng viên có điểm chung, thống nhất, cố kết là “đồng chí”, tức cùng chí hướng, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Bởi “thành phần” khác nhau như vậy, để Đảng có sức mạnh thì không gì khác ngoài sự đoàn kết: đoàn kết trong Đảng là trước hết, là hạt nhân, sau đó là đoàn kết với quần chúng nhân dân trong nước và đoàn kết quốc tế. Song làm thế nào để đoàn kết giữa những đảng viên có “thành phần” khác nhau như vậy? Theo nguyên lý chung của chủ nghĩa Marx – Lenin là trên cơ sở cùng chí hướng, phải có nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Với tấm lòng hết mực yêu thương, quý trọng con người và cả dự cảm về những điều xảy ra liên quan đến Đảng, con người sau khi đất nước “ sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”, Hồ Chí Minh đã thêm cụm “phải có tình đoàn kết thương yêu lẫn nhau”.

 Quả thực, nếu không có lòng bao dung yêu thương lẫn nhau thì không thể có sự đoàn kết giữa những đảng viên Hồ Chí Minh đã nói: “Đồng chí ta, tuy có khi khác nhau về chủng tộc hay khác nhau về nguồn gốc giai cấp, nhưng là những người cùng chủ nghĩa, cùng mục đích, cùng sống, cùng chết, chung sướng, chung khổ, cho nên phải thật thà đoàn kết”. Mặt khác, dù các đảng viên đến với Đảng, gắn kết với nhau ở điểm thiêng liêng nhất là lý tưởng, niềm tin, nhưng để đạt được lý tưởng, là người đảng viên đúng nghĩa thì họ phải “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, thậm chí “khi cần đến tính mệnh của mình cũng phải vui lòng hi sinh cho Đảng. Từ hai mặt này cho thấy, trong tổ chức sinh hoạt đảng của Đảng ta cụ thể là ở “thực hành dân chủ”, “phê bình và tự phê bình”, nếu chỉ có “lý”, “nguyên tắc” thì sẽ không có kết quả cao, thậm chí đó chỉ là dân chủ, đoàn kết “hình thức”. Vì vậy, để thực hành dân chủ được thực chất, phê bình và tự phê bình được thường xuyên nghiêm chỉnh và có được đoàn kết, thống nhất trong Đảng thực sự, theo Hồ Chí Minh, cần phải bổ sung cái nền là “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

 Chỉ có trên “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” thì trong mỗi chủ trương, đường lối, công việc của Đảng mới có thể đoàn kết, tập hợp được đông đảo mọi người, thực hành được dân chủ rộng rãi. Cũng chỉ với cái “tâm” trong sáng, cái “tình” trong nhận xét, đánh giá, phê bình “đồng chí” mình mới thực sự khách quan, công tâm; mới xem đó là “phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người”; mới “cốt để giúp nhau tiến bộ”. “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” giữa những người cùng lý tưởng, cùng phấn đấu cho một sự nghiệp chung, theo Hồ Chí Minh không phải là những thái độ “dĩ hòa vi quý”, bao che sai lầm, khuyết điểm cho nhau, càng xa lạ với thái độ yêu ghét chủ quan cảm tính, các hiện tượng bè cánh. T*rong Sửa đổi lối làm việc,* viết năm 1947, Người căn dặn: “ phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc”.

 “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” của Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện trong tư tưởng hay bó gọn trong nội bộ Đảng ta. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh là tấm gương trong sáng, nổ lực vừa giáo dục vừa gắn kết xây dựng “tình đồng chí” yêu thương với đồng sự, đồng chí của mình…Đó là sự kiện thành lập Đảng (năm 1930 ) gắn kết, thống nhất ba tổ chức cộng sản; thời kỳ tư tưởng của Người chịu sự phê phán, hiểu sai (1930 1941) hay nhiều lần Người “tự chỉ trích” (viết bài “tự phê bình” trên báo *cứu quốc* năm 1946; đứng ra xin lỗi, nhận trách nhiệm về mình ở mặt sai lầm của cải cách ruộng đất, năm 1956)…

Thực tế gần 90 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, nhờ đoàn kết, thống nhất, nhờ số đông đảng viên đã rèn luyện, xây dựng và phát triển tình đồng chí trong sáng mà Đảng ta luôn vững mạnh, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi tới nhiều thắng lợi vĩ đại. Hai tiếng “đồng chí” được những người cộng sản nhắc đến và giành cho nhau trong sự thiêng liêng và trân trọng. Tuy nhiên, hiện nay, không phải không có nơi, có lúc, có Đảng viên đã không làm được như vậy. Có thể nói, sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên đã được Đảng ta nhận thức, đánh giá trong nhiều nhiệm kỳ nhưng đến nay vẫn chậm được khắc phục, suy cho cùng đều có nguyên nhân từ thiếu “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” mà Hồ Chí Minh đã yêu cầu, căn dặn. Khi tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta cũng thẳn thắn thừa nhận về tình trạng “*thiếu tinh thần đồng chí* trong một bộ phận không nhỏ cán bộ diễn ra nghiêm trọng, kéo dài”.

Biểu hiện rõ nhất *trong nội bộ cơ quan Đảng*, *Nhà nước ta* là tình trạng tham nhũng, mất đoàn kết, bè cánh, kèn cựa, “hạ bệ” nhau, hoặc về hùa và bao che cho những cái xấu của đồng chí mình. Trong công tác tổ chức, sinh hoạt đảng là sự mất dân chủ, dân chủ hình thức; tự phê bình và phê bình không đến nơi, không thực chất, tư tưởng “dĩ hòa vi quý”,” mũi ni che tai”, “trông trước ngó sau”, “đón ý cấp trên” để phê bình, thậm chí là lợi dụng phê bình để công kích những người mình không ưa, kéo bè, kéo cánh. Trong công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá, sử dụng cán bộ là tình trạng quan liêu, thiếu dân chủ, thiên về cảm tính, “yêu nên tốt, ghét nên xấu”; chưa quan tâm đúng mức đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ; nặng tập thể, nhẹ cá nhân; nặng xử lý kỷ luật, nhẹ tình thương yêu, độ lượng. *Trong cuộc sống, xã* *hội,* dưới tác động mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; sức ép của vật chất, kiếm tiền…đã nổi lên thái độ thờ ơ trước cuộc sống của đồng chí mình. Họ bo bo giữ gìn và thu vén cá nhân. Chẳng những không đoàn kết, hợp tác với đồng chí, không quan tâm đến đồng chí, họ còn coi thường, khinh rẻ trước những khó khăn, vất vả của đồng chí, đồng nghiệp; vui mừng khi đồng chí mình bị kỷ luật, hạ cấp…Một biểu hiện khác là xu hướng ít, ngại hoặc không dùng từ “đồng chí”, mà nổi lên là cách gọi theo chức danh như bộ trưởng, bí thư, chủ tịch, giám đốc, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ…Điều đáng buồn, tình “đồng chí” đôi lúc chỉ được dùng khi phê bình, kỷ luật. Những điều này thể hiện sự mai một ít nhiều ý nghĩa, tình cảm, sự gắn bó, thiêng liêng của “đồng chí” và “tình đồng chí” hiện nay.

 Đứng trước thực trạng trên, chúng ta cần nghiêm khắc phê phán và kiên quyết đấu tranh, nhằm phát huy được truyền thống đoàn kết quý báu của Đảng ta.

*Thứ nhất,* phải thường xuyên giáo dục, bồi đắp là những cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu những nội dung về truyền thống nhân ái, đoàn kết của dân tộc; tư tưởng chính trị; tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng về “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Mục đích của giáo dục là xây dựng được con người Việt Nam nói chung, xét về góc độ tư tưởng, trước hết phải là con người của dân tộc với tình yêu nước, thương dân, quý trọng con người, đoàn kết, bao dung…Đối với cán bộ, đảng viên, ngoài tình yêu nước, thuơng dân, đoàn kết với nhân dân, cần giáo dục, rèn giũa họ thấm nhuần, có niềm tin tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng và sự lãnh đạo của đảng; vào ý nghĩa thiêng liêng, truyền thống, vai trò đoàn kết của tình đồng chí, xem đây là một biểu hiện quan trọng thuộc về phẩm chất của người cộng sản, phải có trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết quý báu này của Đảng.

*Thứ hai* là bồi đắp “tình đồng chí” trong nội bộ, môi trường của cơ quan, tổ chức. Một mặt, mỗi cán bộ, đảng viên vừa phải tuân thủ nghiêm chỉnh mọi quy định, pháp luật nói chung của Đảng, Nhà nước và của cơ quan; đồng thời, trong cơ quan phải tạo ra được môi trường công khai, minh bạch, một bầu dân chủ thực sự và nhất là sự nêu gương của những người đứng đầu. Mặt khác, để đảm bảo cho việc thực hiện nghiêm chỉnh quy định, pháp luật của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng, tha hóa quyền lực của những tổ chức, cá nhân có quyền, nhất thiết phải xây dựng được cơ chế kiểm tra, kiểm soát quyền lực mang tính toàn diện, từ dưới lên từ trên xuống, từ trong đến ngoài; cơ chế ủng hộ, khuyến khích sự công khai, minh bạch, dân chủ và cơ chế bảo vệ những đồng chí đấu tranh với những biểu hiện sai trái, lệch lạc ở cơ quan, đơn vị.

 *Thứ ba*, Đảng và Nhà nước bên cạnh nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phải tập trung phát triển mạnh mẽ về kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập; có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau, giảm khoảng cách chênh lệch về đời sống kinh tế, văn hóa giữa các tầng lớp nhân dân và giữa đồng chí, đồng nghiệp. Đây cũng là tiêu chuẩn cao nhất thể hiện uy tín, niềm tin vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, vai trò đi trước của đảng viên. Trước nền kinh tế thị trường, “quy luật” vật chất quyết định ý thức thì xây dựng, bồi đắp niềm tin cộng sản, “tình đồng chí” không thể chỉ ở việc “nói suông”, nó cần phải được nhận thức, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa vật chất, kinh tế với văn hóa, tư tưởng, con người.

***Bài học cần rút kinh nghiệm để áp dụng vào công việc:***

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….*

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….*

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….*

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….*

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….*