Phân tích mặt trái của chủ nghĩa tư bản và tính tất yếu bị thay thế bằng chủ nghĩa xã hội

**SLIDE 4**  
Chủ nghĩa tư bản, với trọng tâm là sở hữu tư nhân và tự do thị trường, đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ, tạo ra nhiều thành tựu to lớn trong lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa tư bản (CNTB) và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là hai hệ thống kinh tế và tư tưởng đối lập nhau. Để phân tích mặt trái của CNTB và lý do vì sao nhiều nhà tư tưởng, đặc biệt là Karl Marx, cho rằng CNTB sẽ tất yếu bị thay thế bởi CNXH.

**Bất bình đẳng nguồn gốc của mọi vấn đề**

1. **Bất bình đẳng kinh tế và xã hội SLIDE 6-7**

* **Tập trung tài sản**: Một trong những đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa tư bản là sự phân bổ tài sản không đồng đều. Tài sản và của cải tập trung vào tay một số ít người giàu có, trong khi đại đa số lao động nhận được mức lương thấp hơn giá trị họ tạo ra. Điều này dẫn đến sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng.
* **Bất bình đẳng cơ hội**: Trong một xã hội tư bản, những người có vốn tài chính và tư liệu sản xuất sẽ có nhiều lợi thế hơn so với người không có. Điều này tạo ra sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận các cơ hội về giáo dục, y tế, và phát triển cá nhân.

Giới phân tích cho rằng sở dĩ các cuộc biểu tình lan nhanh tới vậy vì nó đánh trúng tâm lý bất mãn của đa số người lao động trên toàn cầu trước sự bất bình đẳng ngày một gia tăng trong xã hội, và đối tượng mà người biểu tình nhắm tới là giới chủ, cụ thể là tầng lớp tư bản, những người chỉ chiếm một con số rất nhỏ nhưng đang điều hành và thâu tóm hầu hết nền kinh tế thế giới. Ðiều này giải thích cho lý do tại sao hầu hết các cuộc biểu tình trên thế giới đều trương rất nhiều khẩu hiệu, khẳng định: "Chúng tôi đại diện cho 99%".

Tại Mỹ, các cuộc biểu tình nhằm vào các ngân hàng và tập đoàn lớn "tham lam" để bắt họ phải chịu trách nhiệm về những khó khăn mà họ đã gây ra cho người dân Mỹ. Theo những người biểu tình, những người giàu - vốn chỉ chiếm 1% dân số Mỹ nhưng sở hữu tới 40% của cải của nước Mỹ - đang không chịu chung vai gánh vác những trách nhiệm mà lẽ ra họ phải làm.

<https://nhandan.vn/chiem-pho-uon-va-mat-trai-cua-chu-nghia-tu-ban-post562741.html>

1. **Sự tha hóa lao động: SLIDE 8-9**

* Karl Marx đã chỉ ra rằng trong CNTB, người lao động bị "tha hóa" với sản phẩm mà họ tạo ra. Họ không sở hữu những gì họ làm ra, mà bị buộc phải bán sức lao động của mình cho chủ tư bản để đổi lấy tiền công.
* Quá trình này khiến người lao động trở thành một phần của dây chuyền sản xuất, bị tách biệt với ý nghĩa và giá trị của công việc mà họ thực hiện. (Wikipedia)

“Đúng là lao động tạo ra cho người giàu những vật phẩm kỳ diệu – nhưng cho công nhân nó tạo ra sự bần cùng hoá. Nó tạo ra lâu đài – nhưng với công nhân là nhà ổ chuột. Nó tạo ra cái đẹp – nhưng với công nhân là cái méo mó. Nó thay lao động bằng máy móc – nhưng một số công nhân lại bị ném trở về hình thức lao động man di, và một số công nhân khác thì bị nó biến thành máy móc. Nó tạo ra trí tuệ – nhưng với công nhân là sự ngu đần, dốt nát.” https://tinhthonglinh.vn/

1. **Khủng hoảng kinh tế theo chu kỳ: SLIDE 10 -> 13**

Nền kinh tế thường trải qua 4 giai đoạn theo vòng tuần hoàn

* CNTB có xu hướng tạo ra các chu kỳ bùng nổ và suy thoái. Sự cạnh tranh và tích lũy tư bản dẫn đến tình trạng sản xuất dư thừa, trong khi sức mua của người dân không đủ để tiêu thụ hàng hóa, gây ra khủng hoảng kinh tế. Các cuộc khủng hoảng này dẫn đến thất nghiệp, phá sản và mất nhà cửa, gây ra sự bất ổn về kinh tế và xã hội.
* Ví dụ, cuộc Đại khủng hoảng 1929 và khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 là những minh chứng rõ rệt về sự bất ổn trong CNTB.

Vào năm 2022, nền kinh tế chịu sự ảnh hưởng của COVID-19 dẫn đến suy giảm sản xuất, thương mại và đầu tư, gây ra sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Đến năm 2023, đỉnh điểm của dịch COVID-19 đã hạ xuống. Tuy nhiên, hệ lụy của nó vẫn còn ảnh hưởng kéo dài.

 Có thể thấy rõ nhất, đó là tình trạng gia tăng tỷ lệ thất nghiệp khi khủng hoảng kinh tế. Vì vậy, người dân sẽ gặp khó khăn trong việc kiếm tiền và có thể phải đối mặt với việc bị giảm thu nhập và hạn chế chi tiêu. (https://www.vib.com.vn/vn/cam-nang/ngan-hang-so/tien-ich-va-trai-nghiem/chu-ky-kinh-te)

1. **Tàn phá môi trường: SLIDE 14**

* CNTB thúc đẩy lợi nhuận tối đa mà không quan tâm đầy đủ đến hậu quả môi trường. Các doanh nghiệp có xu hướng khai thác tài nguyên một cách bừa bãi để tối đa hóa lợi nhuận, dẫn đến ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Đây là một trong những hệ quả tiêu cực nhất của CNTB trong thời đại hiện nay.

1. **Sự thao túng chính trị: SLIDE 15**

* CNTB tạo ra môi trường mà các tập đoàn lớn có thể ảnh hưởng và thao túng chính trị để bảo vệ lợi ích của mình. Tiền bạc và quyền lực kinh tế cho phép những người giàu có gây áp lực lên các chính phủ để ban hành chính sách có lợi cho họ, bất chấp lợi ích của đa số người dân. Điều này dẫn đến sự phân hóa quyền lực và làm suy yếu nền dân chủ thực sự.

### 2. ****Tính tất yếu bị thay thế bằng chủ nghĩa xã hội****

### a. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

### SLIDE 17 -> 19

### Marx cho rằng lịch sử loài người là lịch sử của sự phát triển lực lượng sản xuất (công nghệ, kỹ thuật, năng lực sản xuất) và quan hệ sản xuất (cấu trúc xã hội và quyền sở hữu). Trong chủ nghĩa tư bản, lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ, nhưng quan hệ sản xuất – tức là quyền sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất – lại không phù hợp với sự phát triển này. Điều này dẫn đến sự bất công và bất bình đẳng.

### Khi lực lượng sản xuất phát triển đến một mức độ nhất định, quan hệ sản xuất cũ sẽ trở nên lỗi thời và không còn phù hợp, dẫn đến mâu thuẫn gay gắt. Theo Marx, điều này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của một hệ thống mới – chủ nghĩa xã hội.

### Minh chứng:

### Chế độ “Người bóc lột người”, “ Giai cấp này bóc lột giai cấp khác”, “Dân tộc này bóc lột dân tộc khác”

### Hàng loạt các cuộc chiến tranh cục bộ. Đặc biệt là 2 cuộc chiến tranh thế giới đã để lại thiệt hại hết sức nặng nề

### b. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản SLIDE 20 - > 22

### Chủ nghĩa tư bản tạo ra sự phân chia giai cấp rõ rệt giữa tư sản (những người sở hữu tư liệu sản xuất) và vô sản (những người không sở hữu tư liệu sản xuất và phải bán sức lao động để kiếm sống). Mâu thuẫn giữa hai giai cấp này là không thể hòa giải, vì lợi ích của họ đối lập nhau: giai cấp tư sản muốn tối đa hóa lợi nhuận, trong khi giai cấp vô sản muốn cải thiện điều kiện sống và làm việc.

### Marx tin rằng mâu thuẫn này sẽ ngày càng trở nên gay gắt khi giai cấp vô sản ngày càng đông đảo và bị bóc lột nặng nề hơn. Cuối cùng, giai cấp vô sản sẽ nhận thức được vị trí của mình và tổ chức cuộc cách mạng để lật đổ giai cấp tư sản.

### Minh chứng:

### - 1955 – 1972: lương công nhân tăng 2,2 lần; trong khi đó lợi nhuận của tư bản tăng 19,5 lần

### - Công bố của Bin Clinton trong dịp tranh cử tổng thống: 1% dân chóp cùng của Mỹ chiếm 50 - 70% giá trị thu hoạch kinh tế của cả nước

### - Thu nhập của người giàu và người nghèo ở Mỹ chênh lệch hơn 20 lần

A group of people protesting

Description automatically generated

### c. Sự phát triển của ý thức giai cấp SLIDE 23

### Marx tin rằng giai cấp vô sản sẽ dần dần phát triển ý thức giai cấp, tức là nhận thức được rằng họ đang bị bóc lột và rằng lợi ích của họ đối lập với lợi ích của giai cấp tư sản. Khi ý thức giai cấp này phát triển, giai cấp vô sản sẽ tổ chức và đoàn kết lại để đấu tranh cho quyền lợi của mình.

### Marx cho rằng cuộc cách mạng vô sản là điều tất yếu, khi giai cấp vô sản nhận ra rằng họ có sức mạnh và quyền lực để thay đổi hệ thống. Cuộc cách mạng này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội.

### Kết luận SLIDE 24

Chủ nghĩa tư bản, mặc dù đã thúc đẩy phát triển kinh tế và công nghệ, vẫn tồn tại nhiều bất công và mâu thuẫn nội tại. Sự bất bình đẳng, tha hóa lao động, khủng hoảng kinh tế và tác động tiêu cực đến môi trường là những mặt trái lớn của hệ thống này. Theo các nhà lý luận Marxist, những mâu thuẫn này không thể được giải quyết trong khuôn khổ của CNTB mà chỉ có thể được khắc phục bằng việc thiết lập một hệ thống xã hội mới – chủ nghĩa xã hội, nơi tư liệu sản xuất được sở hữu chung và phân phối của cải được thực hiện một cách công bằng, nhằm đảm bảo phúc lợi cho tất cả mọi người.