**BÀI BÁO CÁO**

Cảm nhận của em sau chuyến đi bảo tàng di tích chiến tranh

Môn học: Đường lối Cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

Giáo viên: Nguyễn Minh Quang.

Nhóm sinh viên thực hiện:

|  |  |
| --- | --- |
| Lương Thị Ngọc Hạnh | 2150726 |
| Trần Hoàng Đạt | 2152211 |
| Attasumpun Narin | 2162705 |
| Đoàn Khôi Nguyên | 2152007 |
| Nguyễn Thị Thanh Thùy | 2150489 |
| Ngô Kim Ngân | 2160450 |

**Nội dung**


Ngày chủ nhật nếu ở nhà thì chắc hẳn ai ai cũng sẽ có thật nhiều kế hoạch để đi chơi. Nhưng ngày hôm đó, một ngày chủ nhật mà tôi cho rằng nó vô cùng ý nghĩa, chỉ trong vỏn vẹn khoảng 1 tiếng đồng hồ nhưng nó đã làm thay đổi biết bao suy nghĩ trong đầu tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến ‘bảo tảng di tích chiến tranh Việt Nam’.

Chúng ta những con người đang sống một cách vui vẻ, hạnh phúc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào những công lao và sự hi sinh to lớn của những người chiến sĩ Việt Nam lúc trước. Mặc dù đã được học về cuộc chiến tranh dành độc lập của dân tộc qua bộ môn lịch sử nhưng khi đến đây thì cảm giác của tôi như được sống dậy thật sự …sợ hãi,thương tâm, đau xót…và bức xúc khi tận mắt thấy những bức ảnh, những tư liệu, số liệu về cuộc chiến tranh mà chủ nghĩa đế quốc đã gây ra trên Đất Nước ta.

Vừa qua, cả lớp đường lối của chúng tôi đã may mắn được đi tham quan khu bảo tàng di tích chiến tranh do thầy Quang tổ chức. Đây là một dịp đặc biệt cho tôi và cũng như các sinh viên khác của trường đại học Hoa Sen có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về những năm tháng hào hung của dân tộc trong công cuộc giữ nước.

Bảo tàng nằm ở đường Võ Văn Tần, phường 6 quận 3, TP.HCM. Khi bước vào chắc hẳn ai cũng sẽ choáng ngợp khi được tận mắt chứng kiến những cỗ xe tang, máy bay mà bạn cứ nghĩ sẽ chỉ gặp trong phim mà thôi.







Hình ảnh bia đá khắc 504 tên của nạn nhân trong vụ thảm sát ở Sơn Mỹ


Trên đây là bia đá ghi tên 504 người vô tội bị tàn sát trong vụ thảm sát Sơn Mỹ. Quân đội Mỹ đã sát hại 182 phụ nữ ( trong đó có 17 phụ nữ đang mang thai ), 173 trẻ em, 60 cụ già trên 60 tuổi. Những cái tên được khắc theo các cỡ chữ khác nhau theo độ tuổi. Và đây, tất nhiên chỉ là 504 thường dân may mắn được ghi tên trong số hàng chục ngàn người đã hy sinh mà chưa được ghi nhận lại trong suốt hơn 1 thế kỷ chịu ách đô hộ của bọn xâm lược. Chỉ trong một buổi sáng, máu đã nhuộm đỏ thị xã Sơn Mỹ. Cả già, cả trẻ đều bị quân đội Mỹ dưới sự chỉ huy của Bob Kerrey đã giết chết, không chừa một ai.



Hình ảnh của Cựu Thượng sĩ Bob Kerrey – người chỉ huy cuộc thảm sát ở Sơn Mỹ

Vào sâu hơn nữa, ta có thể dễ dàng thấy được khu bảo tàng đang trưng bày các hình ảnh mà quân đội Mỹ đã làm với Viêt Nam. Những hình ảnh biểu tình của nhân dân Mỹ chống đối cuộc kháng chiến ở Việt Nam ở tầng trệt đã làm tôi rất ấn tượng.

Nhắc đến tội ác chiến tranh thì không thể nào bỏ qua được các hệ lụy nghiêm trọng do vũ khí sinh học gây ra. Hơn 8 triệu lít khí Điôxin đã thải xuống đất nước nhỏ bé này mà theo các chuyên gia chỉ cần 85 gram chất hóa học Dioxin và nước đã có thể dập tắt sự sống của một thành phố có một triệu dân. Như vậy với số lượng khủng khiếp kia, người Việt Nam đã phải gánh chịu hệ lụy chiến tranh cho đến tận ngày nay. Đã có ghi nhận trường hợp thế hệ thứ tư bị duy truyền chất độc màu da cam. Tại Bảo tàng, có rất nhiều các các bức hình được trưng bày về các nạn nhân chịu ảnh hưởng của vũ khí sinh học. Chất da cam/điôxin đã có ảnh hưởng về di truyền sinh thái, đặc biệt gây ra tình trạng sẩy thai, lưu thai hoặc có con bị dị tật bẩm sinh ở phụ nữ bị nhiễm điôxin. Động vật, con người sinh ra bị dị dạng, con cháu bị dị tật và mang nỗi đau suốt đời. Nguy hiểm hơn, tình trạng này còn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác khiến số nạn nhân ngày một tăng lên. Ngoài ra, nó còn có thể liên quan đến một số bệnh nguy hiểm khác như: bệnh rám da, bệnh tiểu đường, bệnh ung thư trực tràng không Hodgkin, thiểu năng cho cả nam và nữ, sinh con quái thai hoặc thiểu năng trí tuệ, đẻ trứng (ở nữ)...

. 



Hình ảnh các nạn nhân trúng bom lâm tinh và bom napalm




Song, sau khi điểm danh tất cả sinh viên đều xếp hàng lẩn lượt di chuyển lên tầng cuối cùng để nghe chị hướng dẫn viên nói. Chị hướng dẫn viên đã miêu tả rất sắc nét về cuộc chiến tranh chống Mỹ của dân tộc ta. Tôi đã bị cuốn hút hoàn toàn vào bài thuyết trình ấy. Những năm tháng đau thương, những con người đã chịu đã chịu mất mát to lớn như thế nào, người mồ côi cha, mồ côi mẹ, mất con,… tất cả đều được khắc nét trong đầu tôi. Sau ấy cả lớp đươc tản ra thăm quan toàn bảo tàng. Tại đây tôi cũng đã có dịp thấy nhưng loại vũ khí mà tôi tưởng rằng sẽ không bao giờ thấy.



Nhìn những hình ảnh được trưng bày trong không gian của bảo tàng, khó ai có thể tin rằng, Việt Nam 1 đất nước nhỏ bé lại có thể chịu đựng 1 cuộc chiến tranh tàn khốc và đau thương như thế.Những hình ảnh giam cầm tra tấn, tàn sát của Mỹ đối với người dân Việt Nam thật tàn bạo và kinh khủng.







Mặc dù, sau từng ấy năm đất nước đã được độc lập nhưng hậu quả chính là cái tàn phá nặng nể nhất sau chiến tranh. Thật choáng ngợp, khi chưng kiến những hình ảnh mà chiến tranh để lại như: chất độc màu da cam hay hình ảnh cả 1 khu rừng bị tàn phá nặng nề.



Cuối cùng, nơi mà tôi may mắn được tham quan đó là chuồng cọp, đó là nơi trưng bày chiếc máy chém – chiếc máy chém đã được lê khắp miền Nam Việt Nam theo luật 10/59 do Ngô Đình Diệm ban hành đã giết hại hàng vạn đảng viên, hàng chục vạn đồng bào yêu nước, khi nhìn nó tôi có cảm giác ghê sợ thật sự và có thể tưởng tượng được nổi đau của nhân dân ta thời kì ấy. Nhưng cho dù giặc có bị tra tấn dã man, tàn khóc đến đâu hay tìm ra đủ mọi cách để giết hại người lính Cách mạng thì những con người làm cách mạng ấy  vẫn không bao giờ khiếp sợ, khuất phục trước kẻ thù và bằng chứng chính là Đất Nước ta đã có được nền độc lập hòa bình như ngày hôm nay.



Kết quả sau cuộc chiến tranh, cả 2 đều bị mất mát và đau thương, ngay cả tổng thống Mỹ Nixon cũng từng nói:” Chiến tranh ở Việt Nam là 1 sai lầm khu3nh khiếp”. Hậu quả mà nó để lại thì không thể nào bàn cãi được. Ngày nay, tuy Mỹ đã nhiều lần trợ giúp Việt Nam khắc phục nhưng vẫn không thể nào giải quyết triệt để.

Sau chuyến đi thực tế này tôi đã có cái nhìn khác hoàn toàn về thởi kỳ giữ nước oai hùng của dân tộc ta, một cái nhìn thực tế hơn giúp t có cảm nhận sâu sắc hơn. Xin cảm ơn thầy Quang đã cho em có cơ hội tốt như vậy. Em xin hứa với tư cách là 1 sinh viên của trường đại học Hoa Sen em sẽ cố gắng học thất tốt để sau này có thề tiếp nối những gì các cha chú lúc trước đã bỏ sương máu ra để bảo vệ.

Hết.