

*BÀI DỰ THI*

TUYÊN TRUYỀN CÁC MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI,ĐÔ THỊ VĂN MINH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

**1.THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN DỰ THI**

**Họ tên: PHẠM THỊ HOÀN**

 **Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Lợi -quận Hải An, thành phố Hải Phòng**

**Điện thoại: 0834285972**

**2.THÔNG TIN VỀ TÁC PHẨM DỰ THI.**

**Tên bài viết: Học tập và làm theo gương của Bác về công tác dân vận.**

 Trong ngành Dân vận chúng ta, ai cũng biết bài “Dân vận”, đăng lần đầu tiên trên báo Sự thật, số ra ngày 15/10/1949; ở đó toát lên giá trị trường tồn về mẫu hình người cán bộ dân vận của Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong 12 từ “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Với nhận thức và tình cảm với Bác và với tác phẩm “Dân vận”, với vai trò là đảng viên, là cán bộ trực tiếp làm công tác vận động quần chúng, phải thực hành “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” hết mình với công việc, với nhân dân.

 Cách đây hơn 5 năm, lần đầu tiên tôi đọc bài báo “Dân vận”, tôi bị cuốn hút một cách lạ kỳ bởi giọng văn và cách dẫn dắt rất “dân vận” của tác giả (Bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh).

 Tôi đọc lại tác phẩm, đọc lại nhiều lần, suy nghĩ cách dùng từ, đặt câu, sắp từng chữ, từng câu của Bác; chỉ với 612 từ, tôi bỗng thấy “tâm sáng, trí thông”, tôi nhận ra rằng, có quá nhiều giá trị cốt lõi của bài báo mà nếu hời hợt, qua loa, thì không thể hiểu một cách thấu đáo, tường tận. Và hình như mình hiểu công tác dân vận hơn khi mình đang làm công tác dân vận vậy thì nếu không phải là cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận, nếu hời hợt thiếu để tâm, liệu có thấu, có rõ vai trò, ý nghĩa và cách thức thực hiện công tác dân vận, như Bác nói, tất cả cán bộ phải làm công tác dân vận. Thực tế, trong nhiều năm qua, nhiều người, trong đó có cán bộ, đảng viên không biết, không hiểu nhiều về công tác dân vận. Thậm chí, có cán bộ đang làm công tác dân vận, vẫn không hiểu thực sự về công tác mình đang làm. Ngay đầu bài báo, Người viết “Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại”. Từng chữ, rất rõ ràng, nói thẳng vấn đề và rất thuyết phục mà Bác đặt ra 73 năm trước, thực tế cho thấy còn nhiều cán bộ hiểu chưa thấu, làm chưa đúng; dường như, hiện nay vẫn đang diễn ra, dường như đó cũng là lời tiên đoán của Bác mà đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị.

 Những chỉ dẫn về công tác dân vận của Bác, sâu sắc mà giản dị, thể hiện phong cách viết báo của Người: Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết cái gì? và Viết như thế nào?. Bài báo chia thành bốn mục lớn: I. Nước ta là nước dân chủ; II. Dân vận là gì?; III. Ai phụ trách dân vận?; IV. Dân vận phải thế nào? Mỗi mục đều rõ ràng, dễ hiểu, thể hiện rõ lối văn chính luận đại chúng.  Bác Hồ của chúng ta đã không đưa bài viết này vào bất kỳ quyển sách hay hồ sơ nào mà phải là một bài báo, có lẽ vì Bác muốn nó được lan truyền rộng rãi, để nó phổ thông, đại chúng hơn, để nhiều người có điều kiện đọc, hiểu về công tác dân vận, cả cán bộ đảng viên, lẫn nhân dân.

 Mở đầu bài báo, Bác chỉ rõ cho cán bộ, đảng viên về bản chất của Nhà nước ta: “Nước ta là nước dân chủ”. Nhờ bản chất tốt đẹp của Nhà nước mà Đảng ta đã hiệu triệu được toàn dân đứng lên một lòng theo Đảng tiến hành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng nhà nước mà người dân thực sự là chủ: Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân.Như vậy, “Nước ta là nước dân chủ” chính là cơ sở, tiền đề, mục tiêu, có tính chất quyết định trong công tác dân vận.

 Bác nhắc tới vai trò của cán bộ chính quyền trước tiên, không phải ngẫu nhiên, mà rất có chủ đích, Bác rất xem trọng vai trò của của công tác dân vận chính quyền, để rồi 60 năm sau, có “Năm dân vận chính quyền”. Chính quyền không những chỉ phải làm dân vận mà còn có nhiều điều kiện làm công tác dân vận thuận lợi hơn. Theo Bác, công chức nhà nước là người thay mặt nhà nước trong ứng xử với nhân dân, thì chính đội ngũ công chức trong các cơ quan công quyền phải là người đầu tiên làm dân vận. Chính vì chưa nhận thức sâu sắc việc dân vận chính quyền trong công chức nhà nước, từ đó mới xảy ra tình trạng quan liêu, tham nhũng... Không phải nói lực lượng làm công tác dân vận chỉ là đội ngũ cán bộ chính quyền, mà coi nhẹ vai trò của các đoàn thể, mà ở đây Bác muốn nhấn mạnh lực lượng làm công tác dân vận phải rất đông đảo, với nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia. Đó chính là sức mạnh nói chung, trên các phong trào cách mạng nói chung, trên các mặt trận và lĩnh vực cụ thể nói riêng, trong đó có lĩnh vực dân vận. Vì vậy, mấu chốt của vấn đề là xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay, không chỉ phải đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng về trình độ, năng lực mà phải có sự toàn tâm, toàn ý vì dân, vì nước. Đấy chính là tư tưởng của Bác, sức sống và hiệu ứng xã hội của một bài báo vẫn lan tỏa vô cùng lớn trong 73 năm qua, bởi chính sự gần gũi, mộc mạc, chân tình, vừa như là lời gửi gắm, động viên, vừa là lời nhắc khéo, sự chỉ dẫn đối với đội ngũ cán bộ.

 Bác giải thích cặn kẽ “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”. Tôi thực sự thấm thía với cụm từ “không để sót một người dân nào”, bởi lực lượng cách mạng cần phải làm tốt công tác vận động nhân dân đứng về phía cách mạng và vận động cả người dân đang đứng phía đối lập về với cách mạng, để thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng của Đảng.

  Người chỉ rõ ràng 4 bước quan trọng, nhất thiết phải làm trong công tác dân vận, đó là: Phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được; bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành; trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân; khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng. “Dân vận là phải đúng, phải khéo”, đúng là khoa học, khéo là nghệ thuật, trong đó nghệ thuật thể hiện qua văn hóa ứng xử một cách tinh tế với dân, làm sao để dân hiểu, dân tin, dân theo, dân giúp sức.

Bác còn nhấn mạnh “Dân vận là phải thật thà nhúng tay vào việc” tức là nếu rõ làm dân vận thì nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động, hành động phải qua suy nghĩ dẫn lối. Điều này cũng làm chúng ta phải suy nghĩ, trăn trở nhiều, bởi lẽ hiện nay, không ít cán bộ vẫn còn thói quen là tiếp dân theo quy định, định kỳ, đột xuất chứ không thực tâm lắng nghe dân, làm những gì dân mong mỏi, hoặc có làm nhưng chiếu lệ, không đi sâu, đi sát thực tế giải quyết những vấn đề mà dân cần, dân quan tâm; thực hiện nhiệm vụ tiếp dân của cán bộ chính quyền, mới thấy cán bộ tiếp dâncũng giải thích, cũng đã tiếp dân “đúng quy định” nhưng chưa tận tình. Với những vấn đề của dân không chú trọng, không trăn trở. Điều đó không vi phạm quy định nhưng chưa thật thà, chưa tận tâm.

 Người thẳng thắn phê phán nhiều nơi đã mắc sai lầm rất to, rất có hại, đó là “xem khinh việc dân vận. Cử ra một ban hoặc vài người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không có trách nhiệm dân vận”.

Cuối bài báo, Người khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh “Dân ủng hộ nhiều thì thắng lợi nhiều, dân ủng hộ ít thì thắng lợi ít, dân ủng hộ giúp đỡ hoàn toàn thì thắng lợi và thành công hoàn toàn”. Rõ ràng, Bác khẳng định tính cần thiết phải làm công tác dân vận không chỉ vì Bác thấy rõ vai trò của nhân dân mà Bác rất tôn trọng nhân dân, yêu quý nhân dân. Bác từng khẳng định“Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không có gì mạnh mẽ bằng lực lượng đoàn kết của dân”, và tận đến những giây phút cuối cùng của đời Bác, Bác còn hỏi về dân, về đời sống của dân, nhất là nông dân và nông thôn.

 Nhớ lời dạy ân cần của Bác “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.