|  |  |
| --- | --- |
| **BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY**THÔNG TIN CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG | Tháng 04/2024Bài 9 |

**NHỮNG CHỈ DẪN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC PHÒNG,**

 **CHỐNG BỆNH ĐỘC ĐOÁN, CHUYÊN QUYỀN TRONG TÁC PHẨM NÂNG CAO**

 **ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN**

**Nguyên nhân của bệnh độc đoán, chuyên quyền**

Theo Hồ Chí Minh, đối lập, trái ngược và làm băng hoại đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân. Quan điểm về chủ nghĩa cá nhân của Người xuất phát từ thái độ, mối quan hệ giữa cá nhân với Tổ quốc, với chế độ, với Đảng, với Nhân dân, với công việc, với các truyền thống tốt đẹp của dân tộc và chuẩn mực đạo đức cách mạng. Theo Người, chủ nghĩa cá nhân “là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể”[[1]](#footnote-1). Vì tuyệt đối hóa lợi ích vị kỷ của cá nhân nên một số cán bộ, đảng viên “ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ”[[2]](#footnote-2).

Như vậy, chủ nghĩa cá nhân là nguyên nhân của hàng loạt căn bệnh, trong đó có bệnh độc đoán, chuyên quyền. Độc đoán, chuyên quyền trái ngược với dân chủ; là sự coi thường tập thể, đề cao quyết định và vai trò của cá nhân; là việc sử dụng quyền lực không đúng đắn, muốn thâu tóm, khống chế quyền lực bằng một cơ chế tập trung quyền lực cao độ về mình; trấn áp tất cả để tuyệt đối hóa quyền lực của mình.

Ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào, quyền lực cũng luôn có hai mặt: trước hết, quyền lực tạo ra sức mạnh để người cán bộ thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, mặt khác quyền lực có xu hướng tha hóa; quyền lực càng cao thì nguy cơ tha hóa càng lớn. Do vậy, với một đảng cầm quyền, thì việc thực thi quyền lực phải đi liền với phòng, chống sự tha hóa quyền lực, nhất là với các cán bộ được trao quyền giữ các chức vụ trọng yếu trong Đảng, các cơ quan công quyền, các tổ chức chính trị xã hội, nhằm bảo đảm cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành được vận hành hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, ngăn ngừa và phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Do có quyền lực, người được trao quyền dễ bị nhầm lẫn quyền lực được Nhân dân ủy nhiệm thành quyền lực cá nhân, tự coi mình trở thành “hiện thân” của quyền lực - đặt mình lên trên các nguyên tắc tổ chức của Đảng, dẫn đến từng bước vô hiệu hóa vai trò của tổ chức, làm mất đi tính tiên phong của Đảng cách mạng. Từ đó, người được trao quyền vượt quá “phạm vi quyền hành và trách nhiệm” của mình. Họ cản trở tự do và dân chủ, sử dụng quyền lực nhằm phục vụ cho quyền lợi bản thân, gia đình; lấy của công làm của tư hoặc ban phát ân huệ, tạo những vỏ bọc bảo vệ cho địa vị và những đặc quyền, đặc lợi của mình; thậm chí xâm phạm tới lợi ích của các thành viên khác.

Việc cán bộ độc đoán, chuyên quyền làm cho cấp dưới, mọi người bất mãn hoặc sợ sệt, không dám (hoặc không muốn) phát huy sáng kiến và lòng hăng hái trong công việc, tạo ra một thói xấu trong công sở là a dua, xu nịnh, dẫn tới mọi cái đều phụ thuộc vào một hay một vài cá nhân. Khi mắc căn bệnh này, cán bộ đảng viên không gắn trách nhiệm của mình với quyền lợi của tập thể. Họ thường tự kiêu, tự mãn với những hiểu biết của mình; tự cao tự đại, chỉ thích “nhìn từ trên xuống” khi phê bình người khác mà không muốn người khác phê bình mình.

Trong công việc, họ tự cho mình quyền hành động vô tổ chức, vô kỷ luật; trong chỉ đạo thì lộng quyền không theo nguyên tắc, quy chế, bất chấp dư luận và mắc các trọng bệnh là “con đẻ” của chủ nghĩa cá nhân như: bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi, bệnh nể nang, bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ, bệnh “hữu danh vô thực”, kéo bè kéo cánh; bệnh cận thị, bệnh tị nạnh, bệnh xu nịnh, a dua, bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy, bệnh nóng tính.

Trong quan hệ với quần chúng, “Họ tự cho mình cái gì cũng giỏi, họ xa rời quần chúng, không muốn học hỏi quần chúng mà chỉ muốn làm thầy quần chúng”[[3]](#footnote-3). Sự tha hóa này chính là căn bệnh làm mất đi tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên “khiến quần chúng không tin, không phục, càng không yêu họ”, dẫn đến rạn nứt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân, làm cho dân xa Đảng. Đó là nguy cơ lớn nhất đối với Đảng cầm quyền.

**Phòng chống độc đoán, chuyên quyền theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân**

Trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo về chủ nghĩa cá nhân - căn bệnh gốc tạo ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Người không chỉ nêu tác hại và biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, mà còn xác định rõ: cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là cuộc đấu tranh cam go, quyết liệt, lâu dài và gian khổ hơn cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bởi lẽ chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù không lộ nguyên hình, nó ẩn nấp trong tư tưởng, suy nghĩ và hành vi của mỗi cá nhân. Cán bộ, đảng viên giữ cương vị càng cao, quyền lực càng lớn mà mang nặng chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng thì càng nguy hiểm.

Tuy dung lượng chỉ gồm hai đoạn ngắn với 10 câu văn, nhưng Hồ Chí Minh đã 10 lần dùng từ “phải”, cũng như nhấn mạnh chữ “quét sạch”, thể hiện thái độ cương quyết, triệt để về tầm quan trọng và ý nghĩa sống còn của nhiệm vụ đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Trong đó, Người quy lại thành hai nhóm biện pháp chính, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”.

Về “xây”, Người coi trọng việc “tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên”[[4]](#footnote-4), phải “thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng”[[5]](#footnote-5) và “hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên”[[6]](#footnote-6). Trong đó, Người nhấn mạnh yếu tố tự rèn luyện, tự tu dưỡng của mỗi cán bộ, đảng viên “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”[[7]](#footnote-7).

Về “chống”, Người nhấn mạnh phải nâng cao “tính tổ chức và tính kỷ luật”, “chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc”[[8]](#footnote-8) để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Cuối cùng, “công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”[[9]](#footnote-9) để kịp thời phát hiện thiếu sót, sai lầm; từ đó có biện pháp khắc phục, sửa chữa và xử lý kỷ luật, làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh của mình đối với cách mạng và uy tín đối với Nhân dân bằng chính bản lĩnh, lý luận tiên phong; bằng đường lối đúng đắn; bằng sự nêu gương, đạo đức trong sáng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng một tổ chức đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, vững chắc; bằng mối liên hệ máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ và bảo vệ.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, với trình độ dân trí và đòi hỏi về dân chủ của Nhân dân không ngừng được nâng cao, trong tư duy, cách ứng xử và hành động mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ có chức có quyền cần phải khoa học, dân chủ, nhằm phát huy cao nhất trí tuệ, sức lực của tập thể, của Nhân dân để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; Nhà nước hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng và bền vững.

Tuy nhiên, hiện nay trong điều kiện của nền kinh tế thị trường và những tác động từ môi trường văn hóa xã hội, do thiếu sự tu dưỡng, rèn luyện, một bộ phận cán bộ, đảng viên trong đó có cán bộ lãnh đạo cấp cao đã suy thoái, bị chủ nghĩa cá nhân “bịt mắt, bịt tai”, “kéo xuống dốc không phanh”. Hành động của họ gây nên hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, làm suy giảm năng lực của Đảng cầm quyền và hiệu lực của Nhà nước, gây bất bình trong Nhân dân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

**Thực hiện chỉ dẫn của Hồ Chí Minh trong phòng, chống căn bệnh độc đoán, chuyên quyền hiện nay**

*Một là, không ngừng học tập rèn luyện đạo đức cách mạng, vun đắp “gốc”, nền tảng phẩm chất người cán bộ, đảng viên*

Chủ nghĩa cá nhân là “kẻ địch ở trong lòng”, nên muốn “chống” phải bắt đầu từ “xây” nguồn nội sinh vững mạnh trong mỗi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ có chức, có quyền luôn phải nhận thức sâu sắc về nguy cơ suy thoái quyền lực; tự ý thức về nguồn gốc và bản chất của quyền lực trong thể chế dân chủ, từ đó biết sử dụng quyền lực một cách đúng đắn. Vai trò quyết định trong chống chủ nghĩa cá nhân chính là nội lực của mỗi con người được bảo đảm bằng nền tảng đạo đức để đủ sức chế ngự và điều khiển hành vi, không vượt qua lằn ranh của pháp luật và đạo đức xã hội.

Hồ Chí Minh đã chỉ ra cách “xây” thông qua giáo dục lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, đường lối của Đảng, nghĩa vụ đạo đức người đảng viên; định hình và làm cho các chuẩn mực đạo đức cách mạng thấm sâu, trở thành lẽ sống, phương hướng hành động trong các mối quan hệ, trong cả công việc và sinh hoạt đời thường. Sức mạnh của đạo đức chỉ được xác lập khi khơi dậy được ý thức tự giác của mỗi người để gạt bỏ cái xấu, cái ác, vươn tới cái cao đẹp, nuôi dưỡng cái thiện. “Xây” là cách làm cho đạo đức thật sự là “gốc”, là nền tảng, là cơ sở cho phòng ngừa nguy cơ sai lầm, tha hóa, biến chất.

Cán bộ, đảng viên ở chức vụ càng cao thì nguy cơ suy thoái và khả năng có thể độc đoán, chuyên quyền càng lớn, đòi hỏi phải có “nền”, “gốc” thật vững vàng, chắc chắn và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện hằng ngày, đáp ứng sự thay đổi không ngừng của sự nghiệp cách mạng.

Theo Hồ Chí Minh, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng không phải là “ép xác” theo chủ nghĩa khắc kỷ, cũng như đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải từ bỏ hay giày xéo lên lợi ích cá nhân, mà là rèn luyện bản lĩnh đối mặt với cám dỗ, lấy đạo đức hướng dẫn, kiểm soát ham muốn, đề cao danh dự, trách nhiệm; đồng thời, không ngừng đáp ứng nhu cầu chính đáng; giải quyết thỏa đáng mối quan hệ lợi ích riêng với lợi ích chung. Người đảng viên, nhất là những người nắm quyền càng phải “Ít lòng tham muốn về vật chất”, phải nghiêm khắc với chính mình, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến tập thể, biết nghe những lời “trái tai”, đề phòng những kẻ xu nịnh; rèn dũng khí đối mặt với những điểm yếu của bản thân, nêu cao ý thức tự chủ trước mọi hoàn cảnh.

*Hai là, đề cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng trong phòng, chống độc đoán, chuyên quyền*

Tổ chức đảng phải tiến hành các giải pháp về chính trị, tư tưởng, tổ chức từ trong đảng nhằm làm cho đảng là môi trường cho sự hoàn thiện đạo đức cách mạng của đảng viên, là nơi không có điều kiện và cơ hội cho chủ nghĩa cá nhân phát tán; là tổ chức kỷ luật và dân chủ, không để căn bệnh độc đoán, chuyên quyền lộng hành.

Muốn vậy, cần thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, thường xuyên đấu tranh tự phê bình và phê bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân”[[10]](#footnote-10).

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thông qua Nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong đó đẩy mạnh tự phê bình và phê bình gắn với đổi mới sinh hoạt cấp ủy và chi bộ. Đây là khâu mấu chốt nhằm khắc phục căn bệnh độc đoán, chuyên quyền.

Đảng yêu cầu các tổ chức đảng khi tiến hành tự phê bình và phê bình phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất hiện nay. Quá trình tiến hành kiểm điểm phải bảo đảm thật sự dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, đúng yêu cầu, nội dung, cách làm, thời gian mà Trung ương, Bộ Chính trị đề ra.

*Ba là, phát huy dân chủ trong đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ*

Trái ngược với độc đoán, chuyên quyền là dân chủ. Dân chủ trong đảng là tất cả đảng viên đều được tự do bày tỏ chính kiến trong sinh hoạt đảng để thống nhất về quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng nghị quyết. Cán bộ lãnh đạo phải đặt mình trong tập thể, tôn trọng tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, không bao giờ đặt mình cao hơn tổ chức, ở ngoài sự kiểm tra, giám sát của tổ chức, luôn tranh thủ bàn bạc với tập thể để có được quyết định chính xác và kịp thời nhất. Trong công tác lãnh đạo, quản lý mà thực hành được dân chủ, tôn trọng các quyết định của tập thể, biết lắng nghe ý kiến của mọi người thì sẽ phát huy được tính tích cực, tự giác, sáng tạo và quy tụ được sức mạnh, sự đồng tình ủng hộ của nhiều người, tạo nên sức mạnh to lớn để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Dân chủ nhưng phải tập trung và luôn luôn phòng tránh căn bệnh dân chủ hình thức. Dân chủ tập trung để không dẫn đến độc đoán, chuyên quyền. Cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, người có trọng trách trong một tập thể, vừa phải thực hành dân chủ, lắng nghe ý kiến của tập thể, nhất là ý kiến phản biện trái chiều; đồng thời, phải quyết đoán, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và dám ra quyết định, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

*Bốn là, hoàn thiện chể chế nội bộ, đề cao kỷ luật, kỷ cương*

Không ngừng hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật, đề cao kỷ cương, kỷ luật trong đảng và pháp luật của Nhà nước trong các tổ chức đảng và các cơ quan nhà nước. Trước những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống diễn biến phức tạp, thì phải tăng cường kỷ cương, kỷ luật để sàng lọc những thành phần thoái hóa, biến chất. Xử lý nghiêm các sai phạm để răn đe, cảnh báo, cảnh tỉnh, hỗ trợ cho công tác giáo dục đạo đức cách mạng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình.

Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; coi kiểm tra và giám sát là điểm xuất phát, là khâu trung tâm trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội.

Thực tế cho thấy, “chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra”[[11]](#footnote-11), nên thông qua công tác này để một mặt kiểm tra tính đúng đắn, phù hợp của chủ trương, đường lối của Đảng so với thực tiễn, để có bổ sung, sửa chữa kịp thời; mặt khác, ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện tha hóa quyền lực của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có chức vụ như lạm quyền, lộng quyền, trục lợi từ chức quyền, vô hiệu hóa quyền, độc đoán, chuyên quyền. Đối với người đứng đầu các cơ quan, càng cần chế độ kiểm tra nghiêm ngặt, thường xuyên thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm kín theo định kỳ và công khai kết quả sau khi lấy phiếu tín nhiệm. Đây cũng chính là một cách thức để lắng nghe được ý kiến phê bình của cấp dưới với cấp trên, trong khi tình trạng sợ mất lòng, sợ bị trù dập vẫn đang tồn tại dai dẳng.

*Năm là, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng*

Không ngừng nâng cao dân trí, có cơ chế để Nhân dân tham gia vào công tác xây dựng Đảng thực chất, hiệu quả. Đây là giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài của công tác xây dựng Đảng, cũng như trong việc rèn luyện đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

Bên cạnh khuyến khích, động viên, cần xây dựng cơ sở pháp lý và thiết chế để bảo đảm cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với các hoạt động công quyền. Có như vậy, mới phòng ngừa, ngăn chặn được bệnh độc đoán, chuyên quyền trong điều kiện một Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền.

Chú trọng phát huy vai trò của phương tiện thông tin đại chúng trong việc lan tỏa giá trị đạo đức tốt đẹp của cán bộ, đảng viên và con người Việt Nam. Báo chí làm tốt chức năng phát hiện, lên án hiện tượng tiêu cực, suy thoái, tạo dựng môi trường xã hội lành mạnh cho cái tốt, cái thiện được phát triển.

*Sáu là, phòng, chống độc đoán, chuyên quyền gắn với đấu tranh bảo vệ Đảng, chế độ*

Lợi dụng một số hạn chế trong phòng, chống tiêu cực, sự suy thoái quyền lực trong một số cán bộ, các thế lực thù địch cố tình rêu rao, cho rằng căn bệnh độc đoán, chuyên quyền là thuộc về bản chất của đảng cộng sản. Do vậy, việc rèn luyện đạo đức cách mạng, phòng, chống căn bệnh độc đoán, chuyên quyền của cán bộ, đảng viên phải đặt trong mối quan hệ với cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Cần tuyên truyền mạnh mẽ và khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào đối với Đảng, chế độ XHCN, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nước ta. Đồng thời, luôn nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho Nhân dân; nhận diện, nắm vững và đập tan các âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động nhằm chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Trong giai đoạn hiện nay, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 thể hiện quyết tâm chính trị và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẳng định vị trí, vai trò của việc học tập Bác đối với công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

*Tổng hợp thông tin từ: Bản tin thông tin công tác tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Thành ủy.*

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.13, Sđd, tr.90. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.15, Sđd, tr.547. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.11, Sđd, tr.609. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.15, Sđd, tr.547. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.15, Sđd, tr.547. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.15, Sđd, tr.547. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.15, Sđd, tr.547. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.15, Sđd, tr.547. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.15, Sđd, tr.547. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.11, Sđd, tr.609. [↑](#footnote-ref-10)
11. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.637. [↑](#footnote-ref-11)