**TÔN ĐỨC THẮNG LÀ AI?**

*Người viết: Bùi Thị Chuyền, Khoa Môi Trường & TNTN*

*(Nguồn: Ban tuyên giáo Trung ương – Tỉnh ủy An Giang)*

Thế hệ của tôi sinh ra khi đất nước đã thống nhất, tiếng súng đã lùi xa nhưng điều kiện kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn. Ngoài sách giáo khoa, tôi chỉ biết về các nhân vật lịch sử được chiếu trên tivi trắng đen. Tôi được biết về cụ Tôn Đức Thắng khi xem phim Tổ quốc – Tiếng gà trưa. Hình ảnh cụ Tôn thời trẻ - giai đoạn cụ Tôn bị giam cầm tại Côn Đảo được thể hiện qua diễn xuất của chú Hoàng Sơn. Trong ấn tượng của tôi, cụ Tôn hiện lên là một chiến sĩ cách mạng cộng sản bị tù đày, trải qua nhiều khốn khổ trong nhà giam. Từng thước phim về cuộc đời của cụ Tôn vẫn sâu đậm trong lòng tôi.

Trong sách giáo khoa, cụ Tôn được nhắc đến là một thợ máy - người đã kéo cờ phản chiến trên chiến hạm Pháp để ủng hộ cách mạng tháng Mười Nga, là người đã lãnh đạo phong trào Ba Son - phong trào công nhân trước cách mạng tháng Tám và là Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.

**Tôn Đức Thắng là ai? Ông đã cống hiến những gì cho cách mạng Việt Nam và thế giới?**

Cụ Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/08/1888 trong một gia đình nông dân ở An Giang. Thời thơ ấu, ông học chữ nho, chữ quốc ngữ và chữ Pháp. Truyền thống quê hương và những tấm gương anh dũng chống giặc pPháp của nghĩa quân Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Tuấn Kiều,… đã in sâu trong tâm hồn ông, thắp lên lòng yêu nước và những dự định lớn lao.

Năm 1915, ông và học trường Cơ khí Á châu ở Sài Gòn và làm việc trên chiến hạm Phơ-răng-xơ (France) vào năm 1916. Đêm 20/04/1919, ông đã tham gia sự kiện kéo cờ đỏ trên chiến hạm Phơ-răng-xơ (France) ở Biển Đen để ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga. Năm 1920, ông cùgn những người bạn chiến đấu thành lập Công hội bí mật ở Sài Gòn – hình thức tổ chức đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Tháng 8/1925, ông cùng Công hội lãnh đạo cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son giành thắng lợi.

Năm 1927, ông được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 7/1929, ông bị bắt giam, bị kết án 20 năm khổ sai và bị đày ra Côn Đảo vào tháng 7/1930. Tại Côn Đảo, ông đã tham gia vận động thành lập chi bộ cộng sản nhà tù Côn Đảo và là một trong những Chi ủy viên đầu tiên.

Ngày 23/09/1945, ông được thả về từ Côn Đảo. Từ đó, ông tích cực tham gia hoạt động cách mạng và giữ nhiều chức vụ quan trọng. Ngày 2/9/1969, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa III, ông được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 30/03/1980, ông từ trần.

Cụ Tôn Đức Thắng là tấm gương chiến sĩ cộng sản kiên trung, cống hiến to lớn cho phong trào Cách mạng Việt Nam và thế giới.

Trước hết, ông là người tham gia hành lập Công hội bí mật – tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần quan trọng vào quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam và vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1920, ông là một trong những người thành lập và lãnh đạo Công hội bí mật tại Sài Gòn. Đây là tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu sự chuyển biến mới của giai cấp công nhân nước ta từ thời kỳ chưa có tổ chức sang thời gian có tổ chức. Công hội đã lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân ở Sài Gòn – Chợ Lớn mà điển hình là cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8/1925). Công hội là cơ sở vững chắc cho sự hình thành và phát triển tổ chức Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên tại Nam kỳ những năm 1926 -1927. Ông đã góp phần tích cực thúc đẩy truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta, chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho sự ra đời của đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.

Cụ Tôn Đức Thắng là một trong những công nhân Việt Nam đầu tiên hoạt động trong phong trào công nhân hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Ông đã tham gia cuộc nổi dạy của Hải quân Pháp ở Biển Đen, chính ông là người đã kéo lá cờ đỏ trên chiến hạm Phơ-răng-xơ vào đêm 20/04/1919, ủng hộ Cách mạng tháng Mười Nga. Với việc đó, ông đã trở thành gạch nối của Cách mạng Nga với Cách mạng Việt Nam, nối liền cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. **“*Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người đã đem về Việt Nam mối tình sâu sắc của nhân dân ta đối với đất nước của Cách mạng Tháng Mười Nga, với giai cấp công nhân Pháp, là người thành lập Công hội đầu tiên của giai cấp công nhân nước ta*”** - ông Võ Chí Công – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã viết về cụ Tôn như thế. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người Việt Nam đầu tiên được Giải thưởng Hòa bình quốc tế Lênin, là chiến sĩ xuất sắc của phong trào hòa bình thế giới.

Gần mười bảy năm bị giam (1929 – 1945), cụ Tôn Đức Thắng luôn tỏ rõ là một nhà yêu nước vĩ đại, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù, thương yêu đồng chí và những người cùng cảnh ngộ. Ông đã đề xướng việc hành lập Hội cứu tế tù nhân – hội tù Côn Đảo đầu tiên, góp phần quan trọng vào việc thành lập Chi bộ cộng sản đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo. Khi chi bộ thực hiện chủ trương biến “nhà tù thành trường học cộng sản”, ông tích cực hưởng ứng, gương mẫu học tập và tham gia truyền bá những kiến thức về lý luận cơ bản và nội dung huấn luyện cho các tù nhân, ông đã giúp chi bộ vừa chuyển thư từ, tài liệu từ Côn Đảo về Sài Gòn vừa nhận nhiều sách lý luận dùng làm tài liệu học tập trong tù. Ngày 15/8/1945, Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện, Đảng ủy Côn Đảo chủ trường đoàn kết các lực lượng tù chính trị trên đảo giành chính quyền bằng phương pháp hòa bình, ông được cử vào đoàn đại biểu gặp quản đốc Lê Văn Trà, buộc ông Trà đồng ý một số vấn đề như tổ chức chính quyền liên hiệp trên đảo, sửa chữa vô tuyến điện, sửa chữa cano để đưa đại biểu về đất liền xin ý kiến Chính phủ,…

Từ cuộc đời thực đến phim ảnh, hình ảnh người chiến sĩ cộng sản Tôn Đức Thắng kiên cường, sáng ngời bản lĩnhh và niềm tin tất thắng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc để vượt qua sự khốc liệt của ngục tù đế quốc đã làm các đồng chí đảng viên tù ngưỡng mộ và khiếp sợ.

Xin mượn lời của giáo sư sử học Trần Văn Giàu đã viết để tỏ lòng nguỡng mộ và khâm phục về cuộc đời và nhân cách của cụ Tôn. *“Cụ Tôn Đức Thắng là người không viết sách. Trên đời lắm người, lắm nhân vật không viết một quyển sách nào mà người đời vẫn nhắc nhở luôn về con người ấy, nhân vật ấy. Các thế hệ sau luôn nhắc đến cuộc đời hoạt động, lịch sử đấu tranh của nhân vật ấy, chứ nhân vật ấy không nhất thiết phải viết ra cuộc đời của mình, tính cách của mình. Cụ Tôn khác với những nhân vật khác ở chỗ, Cụ không có một tác phẩm nào cả, có chăng là chúng ta ghi lại những điều Cụ nói thôi. Tuy nhiên, theo tôi, có thể nói tác phẩm hay nhất của Cụ chính là cuộc đời của Cụ. Cụ Tôn là một người hành động, một người có lẽ không có ý gì muốn để lại cho đời sau bằng tác phẩm của mình. Nhưng thực tế Người đã để lại cho đời sau chúng ta rất nhiều “tác phẩm” bằng hành động, bằng việc làm và những lời nói. Đó là những tác phẩm hay hơn nhiều những bài viết!”*