BỘ NỘI VỤ



HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**

**ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ**

*Đề tài:*

**GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRONG TƯ TƯỞNG**

**CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC**

**CỦA NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG NHÀ NƯỚC:**

**“CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ”**

**Giảng viên hướng dẫn:** Thạc sĩ Dương Đình Thảo

**Sinh viên:** Nguyễn Trần Đà Thư

**Mã số sinh viên:** AS140898

**Lớp:** KS15E

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2016*

*Đề tài chi tiết:*

Bằng việc dẫn chứng và phân tích các ví dụ cụ thể diễn ra trong nền công vụ Việt Nam trong hai năm 2014 – 2015, anh (chị) hãy viết một bài luận với 4000 từ để làm sáng tỏ giá trị trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức của những người làm việc cho Nhà nước: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

*Bài làm*

Việt Nam đã và đang dần hòa nhập sâu vào nền kinh tế thị trường, tiến sâu vào sân chơi kinh tế thế giới. Với một quốc gia đang phát triển trong khi trình độ còn hạn chế, đòi hỏi Việt Nam phải có những bước đột phá về cả tư duy lẫn cách thực hiện những mục tiêu do Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra. Để có thể có được những bước tiến như vậy, đòi hỏi đội ngũ công chức Việt Nam phải có đủ kiến thức cùng thái độ cư xử phù hợp để giúp nhân dân có được điều kiện giải quyết công việc một cách tốt nhất. Việc nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ công chức trở thành một trong những công việc được Đảng và Nhà nước coi là nhiệm vụ trọng yếu để có thể xây dựng một quốc gia vững mạnh. Cụ thể, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng phát động để mọi người cùng thực hiện, trong đó cán bộ công chức là những người đi đầu, làm gương để nhân dân cùng noi theo. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đề cao phẩm chất đạo đức của những cán bộ cách mạng, trong đó tư tưởng về “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” luôn được coi trọng.

Tháng 3 năm 1947, do nhu cầu “kháng chiến, kiến quốc”, Bác kêu gọi thi đua xây dựng “đời sống mới là cần, kiệm, liêm, chính” và giải thích rất rõ, dễ hiểu. Tháng 6 năm 1949, để tiếp tục răn dạy cán bộ về đạo đức, Bác viết tác phẩm: “Cần, kiệm, liêm, chính”. Bác coi bốn đức tính “cần, kiệm, liêm, chính” là những đức tính của người cán bộ cách mạng, như trời có bốn mùa, đất có bốn phương. Bác viết:

*“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.*

*Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.*

*Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.*

*Thiếu một mùa thì không thành trời.*

*Thiếu một phương thì không thành đất.*

*Thiếu một đức thì không thành người”.*

Sau đó, Bác còn viết bốn bài báo đăng trên Báo Cứu quốc giải thích rõ nội dung bốn đức tính này.

***Cần*** tức là lao động cần cù, siêng năng, thậm chí cố gắng, dẻo dai; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng. Cần còn là làm việc một cách thông minh, sáng tạo, có kế hoạch, khoa học. Theo Bác, “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”, con người có đức cần thì việc gì, dù khó khăn đến mấy, cũng làm được. Đúng như câu tục ngữ kiến tha lâu cũng đầy tổ, nước chảy mãi đá cũng mòn. Bác lưu ý, kẻ địch của chữ cần là lười biếng. Bác cho rằng nếu có một người, một địa phương hoặc một ngành mà lười biếng thì khác nào toàn chuyến xe đang chạy, mà có một bánh trật ra ngoài đường ray. Họ sẽ làm chậm trễ cả một chuyến xe. Vì vậy, người lười biếng có tội với đồng bào, với Tổ quốc.

Năm 2015, người dân thành phố Đà Nẵng nói riêng và nhân dân cả nước nói chung thương tiếc trước sự ra đi của ông Nguyễn Bá Thanh. Hiếm có vị lãnh đạo địa phương khi mất đi lại nhận được sự quan tâm, yêu mến và kính trọng của người dân như ông Thanh. Những đóng góp của ông đối với sự phát triển của Đà Nẵng, giúp Đà Nẵng trở thành một “thành phố đáng sống” như hiện nay đều được người dân ghi nhận và xem ông như một vị “thánh sống” của thành phố.

Kể từ khi chia tách Quảng Nam - Đà Nẵng, đô thị Đà Nẵng chỉ là một thành phố nhỏ, chật hẹp, nguồn lực kinh tế hạn chế, với vai trò người đứng đầu, ông Nguyễn Bá Thanh đã vận dụng tối đa chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” khiến bộ mặt Đà Nẵng thay đổi từng ngày. Ở Đà Nẵng hiện có nhiều công trình gắn với tên tuổi, công lao của ông Nguyễn Bá Thanh. Thế nhưng, có hai công trình mà mỗi khi nhắc tới nhiều người vẫn rưng rưng nước mắt đó là nhà chung cư cho phụ nữ đơn thân và bệnh viện chữa ung thư miễn phí cho người nghèo. Không những vậy, ông Thanh còn là một người có tầm nhìn xa, xây cầu giúp trẻ em qua sông mùa nước lũ. Cầu Sông Hàn mang đậm dấu ấn của ông Nguyễn Bá Thanh khi làm bừng tỉnh một vùng đất phía đông TP. Đà Nẵng. Cây cầu thể hiện suy nghĩ dám nghĩ-dám làm của ông Nguyễn Bá Thanh. Những ngày đầu chia tách tỉnh, cây cầu quay Sông Hàn đã được khởi công bằng tiền đóng góp của doanh nghiệp và người dân. Năm 2000, cầu Sông Hàn được đưa vào hoạt động, hình ảnh của những xóm nhà xập xệ ven biển quận Sơn Trà và những gia đình sống mưu sinh, chen chúc trên những con thuyền nhỏ từ bao đời dần lùi vào dĩ vãng. Sự đổi thay kỳ diệu này không chỉ làm cho nhiều người dân nơi đây mà cả nước cũng ngỡ ngàng. Hơn 6.078 km2 diện tích bờ Đông sông Hàn bừng tỉnh sau đó. Cầu quay Sông Hàn nhanh chóng trở thành biểu tượng mới cho hình ảnh một Đà Nẵng với sức bật mới xóa đi sự cách biệt giữa hai bờ Đông-Tây.

Một trong những biểu hiện rõ nhất của đức Cần ở ông Thanh là hình ảnh những cuộc tiếp dân thâu đêm, là khi ông tiếp xúc cử tri, điều hành các kỳ họp HĐND hay xử lý các vấn đề sống còn của Đà Nẵng. “Ông một mình đi vào bệnh viện để nghe người nghèo kể khổ. Chỉ có ông mới ngồi nghe dân xe thồ chúng tôi nói chuyện...”, ông Huê, một lái xe ôm ở chợ Hàn nói. Không ít lần ông cầm đèn xuống tận xóm làng trò chuyện, giải quyết khiếu kiện để nhân dân thông suốt mọi việc. Đà Nẵng là một trong các địa phương có số vụ khiếu nại kéo dài ít nhất cả nước.

Như vậy, người có chức vụ càng cao, có đức Cần, thì sẽ càng có nhiều cơ hội thay đổi bộ mặt của cả một hệ thống do họ điều hành. Nếu tất cả cán bộ công chức đều có đức Cần, thì đất nước sẽ phát triển chóng mặt.

***Kiệm*** là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền của dân, của nước, của bản thân; phải tiết kiệm từ cái lớn đến cái nhỏ, không phô trương hình thức, không xa xỉ, hoang phí. Cần và kiệm phải đi đôi với nhau như hai chân của con người. Cần mà không kiệm thì như gió vào nhà trống, như nước đổ vào cái thùng không đáy, làm chừng nào xào chừng ấy, rốt cuộc không lại hoàn không. Kiệm mà không cần thì không tăng thêm và không phát triển được. Bác giải thích, tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Khi không đáng tiêu xài thì một hạt gạo, một đồng xu cũng không nên tiêu, nhưng khi có việc cần làm lợi cho dân, cho nước thì hao bao nhiêu của, tốn bao nhiêu công cũng vui lòng, như thế mới là kiệm.

Năm 2015, vấn đề xe công được đại biểu Quốc hội đưa ra thảo luận trước Quốc hội. Trong đó chỉ rõ, cả nước hiện có gần 40.000 xe công phục vụ cán bộ, chi phí nuôi xe mỗi năm lên tới 13.000 tỷ đồng. Điều đáng nói là lượng xe công này bị lạm dụng một cách trầm trọng, gây lãng phí nguồn ngân sách. Có lẽ tham nhũng không đám sợ bằng lãng phí, bởi vì lãng phí thì không phải chịu trách nhiệm, “cha chung không ai khóc”, dẫn đến tình trạng sử dụng tràn lan, gây thâm hụt ngân sách nhà nước mặc dù ngân sách đang rất khó khăn. Rất đáng mừng, vấn đề này đã được đưa ra và bắt đầu có những hướng giải quyết theo hướng tích cực, ước tính có thể giảm khoảng 7.000 xe công cùng hàng loại khoản phụ phí khác.

***Liêm*** là trong sạch, là luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công, của dân, không tham địa vị, không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ đóa. Bác đã nhắc lại một số ý kiến của các bậc hiền triết ngày trước: Khổng Tử nói: “Người mà không liêm thì không bằng súc vật”; Mạnh Tử cho rằng: “Ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy”. Do vậy, Bác yêu cầu mỗi người, nhất là cán bộ lãnh đạo phải thực hiện tốt chữ liêm, Chữ liêm và chữ kiệm phải đi đôi với nhau như chữ kiệm phải đi đôi với chữ cần. Có kiệm thì mới có liêm được, bởi xa xỉ ắt sinh tham lam, không giữ được liêm. Bác cũng chỉ rõ ngược lại với chữ liêm là tham ô, là ăn cắp của công làm của tư, đục khoét nhân dân, tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của nhà nước làm quỹ riêng cho địa phương mình. Tham ô là trộm cướp, là kẻ thù của nhân dân. Muốn liêm thật sự thì phải chống tham ô.

Năm 2014 và 2015 là hai năm đỉnh điểm của những vụ tham nhũng cỡ “bự”, có thể kể ra như: vụ án Dương Chí Dũng, Trần Văn Truyền, Nguyễn Đức Kiên, Huỳnh Thị Huyền Như, Hà Văn Thắm, … xảy ra trong năm 2014; hay là những đại án của Agribank, hay xử 8 vụ án tham nhũng trọng điểm trước Đại hội XII của Đảng.

Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Việt Nam, khi tham nhũng đã và đang trở thành quốc nạn. Cán bộ hoàn toàn có thể tham nhũng, muốn tham nhũng và phải tham nhũng. Tại sao tôi lại nói như vậy? Tại sao có thể tham nhũng? Bởi vì pháp luật Việt Nam vẫn còn nhiều khe hở để các loại tội phạm đục khoét bằng nhiều mánh khóe ngày càng tinh vi. Pháp luật chưa thật sự mang tính răn đe triệt để, không thực sự có thể khiến những người tham nhũng sợ, và nếu không sợ thì hoàn toàn có thể tham nhũng. Tại sao muốn tham nhũng? Mỗi người cán bộ khi có chức và quyền trong tay, chắc chắn sẽ được các doanh nghiệp nhỏ và lớn tiếp cận và từ đó thường xuyên biếu xén quà cáp, trong số đó chắc chắn sẽ có những khoản tiền không nhỏ. Mỗi lần một ít, ngày càng nhiều, và ngày càng dấn sâu tới mức không thể dứt ra được. Nếu người cán bộ không sáng suốt nhận định ngay từ đầu, nếu đã sa chân thì chắc chắn không còn đường lùi, và mãi bị nhấn sâu vào vũng lầy. Và tại sao phải tham nhũng? Khi công chức vào một cơ quan chứa toàn cán bộ tham nhũng, nhìn đâu cũng thấy người tham nhũng, nếu không có bản lĩnh, thì khả năng bị hòa tan là rất cao.

Trong buổi họp báo quý IV/2015 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức "nóng" lên khi một số phóng viên nêu vấn đề: "Đang có dư luận về ông Lý Phước Cang, được cho là hộ nghèo nhưng lại đứng tên mua 12 lô đất ven biển trị giá hàng chục tỷ đồng. Ông Cang từng lái xe cho nhà ông Nguyễn Xuân Anh nên đứng tên mua đất cho gia đình Bí thư Đà Nẵng". Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, đồng chủ trì cuộc họp báo,  xác nhận ông Lý Phước Cang cách đây khoảng 5-7 năm ra Hà Nội làm việc. Do cùng quê ở xã Hòa Châu (Hòa Vang) nên mẹ ông cho tá túc tại nhà một thời gian. Tuy nhiên, ông này không phải là lái xe vì các thành viên trong gia đình ông Xuân Anh đều làm lãnh đạo nhà nước, có xe công đưa đón. "Còn mấy chục lô đất, tôi cũng nghe thông tin như thế. Nhưng xin khẳng định, tôi và gia đình không có nhu cầu đất ở ven biển. Cá nhân tôi hoàn toàn không có bất cứ lô đất nào. Nếu ai phát hiện hoặc tìm hiểu ra tôi có một lô đất nào khác ngoài căn nhà đang ở 43 Nguyễn Thái Học (Đà Nẵng), tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, thậm chí từ chức Bí thư Thành ủy", ông Xuân Anh quả quyết. Đây là một ví dụ điển hình về chữ Liêm, sẵn sàng từ chức nếu bản thân mình sai phạm, điều này không phải ai cũng có thể làm được.

***Chính*** là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì là không đứng đắn, thẳng thắn, tức là tà. Nói về chính, Bác viết: “Một người phải cần, kiệm, liêm nhưng còn phải chính mới là người hoàn hảo. Trên quả đất có hàng muôn triệu người sống, số người ấy có thể chia thành hai hạng: Người thiện và người ác. Trong xã hội, tuy có trăm công, nghìn việc, song, những công việc ấy có thể chia làm hai thứ: Việc chính và việc tà. Làm việc chính là người thiện. Làm việc tà là người tà.

Cần, kiệm, liêm, là gốc rễ của chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có ngành, lá, hoa, quả, mới là hoàn hảo. Một người cần phải cần, kiệm, liêm nhưng còn phải chính mới là người hoàn hảo.

***Chí công vô tư*** là ham làm những việc ích quốc, lợi dân, không ham địa vị, không màng công danh, vinh hoa phú quý; “phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ (tiên thiên hạ ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc). Thực hành chí công vô tư là nêu cao chủ nghĩa tập thể, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân chỉ biết đến mình, muốn “mọi người vì mình”. Nó là giặc nội xâm, còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm.

Mỗi người cán bộ công chức hoạt động trong cơ quan nhà nước phải chủ động đón tiếp người dân tới làm việc, không được nhũng nhiễu, vòi quà mới làm việc.

Học tập tư tưởng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên cần thể hiện:

- Tích cực, năng động, sáng tạo trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao. Luôn cải tiến phương pháp làm việc để vừa nâng cao năng suất, vừa tiết kiệm sức lao động, thời gian và kinh phí cơ quan; có ý thức tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, đồng thời sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hỗ trợ công tác; không để lãng phí của công, của tập thể.

- Hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; không nhũng nhiễu, hạch sách nhân dân; không biến của công thành của riêng.

- Trong công việc phải ngay thẳng, chính trực, công bằng, công tâm. Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép; đối với đồng sự phải đoàn kết, chân thành trên tinh thần đấu tranh xây dựng để cùng nhau tiến bộ.

- Lấy hiệu quả công việc là niềm vui, được phục vụ nhân dân là niềm hạnh phúc; không coi chức vụ là danh vọng, là quyền lực, là điều kiện để vung vén cho bản thân; luôn chiến đấu và phải chiến thắng chủ nghĩa cá Nhân.

Hồ Chí Minh nói: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông; đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc; người có bốn đức Cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, và thiếu một đức thì không thành người”. Để phấn đấu trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa, mỗi cán bộ, đảng viên cần nổ lực hơn nữa trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, trong đó có nội dung “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”

Hồ Chí Minh là một tấm gương đấu tranh không mệt mỏi chống lại cái ác, cái xấu trong xã hội, trong mỗi con người, chống lại những biểu hiện tiêu cực, nhất là căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu trong bộ máy tổ chức của Đảng, Nhà nước để các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước thật sự trong sạch, đại diện cho nhân dân, Hồ Chí Minh có thái độ rõ ràng, công minh trước công và tội của từng cá nhân. Người viết nhiều bài báo giáo dục, cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên không được phép làm “quan cách mạng”, phòng tránh những cám dỗ đời thường để không bị gục ngã trước những “viên đạn bọc đường”. Người đã trực tiếp chỉ đạo xét xử những vụ án lớn; phân tích thấu tình đạt lý những nguyên nhân dẫn đến lỗi lầm của cán bộ, đảng viên, trong đó có đảng viên có chức, có quyền. Người chỉ ra hậu quả kinh tế, chính trị, xã hội, đạo đức mà các hành vi phạm tội gây ra, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào luật pháp, vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Năm 1952, trong lần đến thăm lớp chỉnh huấn chính trị cán bộ trung, cao cấp, Bác nói: “Các chú học đã giỏi, bây giờ Bác đố chữ này xem các chú có biết không nhé!”. Anh em háo hức hưởng ứng: người nào biết tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung thì “nhẩm” lại kiến thức của mình. Bác cầm một cái que, vẽ lần lượt một vạch ngang, hai vạch ngang, ba vạch ngang trên mặt đất rồi hỏi chữ gì? Cả lớp hò lên: “Thưa Bác, chữ nhất, chữ nhị, chữ tam ạ”. Bác khen giỏi, rồi Người lại gạch một gạch nữa dưới chữ tam hỏi chữ gì? Anh em ngẩn ra, chữ Pháp không phải, còn chữ tứ tiếng Hán viết khác. Bác giục: “Thế nào? Các nhà mácxít?”. Bác lại cầm que vạch một vạch, rồi hai vạch dọc từ trên xuống dưới, ban đầu thì thẳng đứng, xuống đến vạch ngang thứ hai đã “queo”, vạch thứ ba thì “quẹo”, vạch bốn như một con giun, loằng ngoằng như cái đuôi chuột nhắt... Bác để que xuống đất, đứng dậy nói: “Chịu hết à? Có thế mà không đoán ra... Các chú biết cả đấy! Chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng đúng đắn... Đến tỉnh đã hơi cong, đến huỵên đã “tả, hữu”, đến xã đã sai lệnh. Vì sao? Vì cán bộ không làm đúng, không nắm chắc chủ trương đường lối, không gần gũi dân, không chịu làm “đầy tớ nhân dân” mà chỉ muốn làm “quan cách mạng”. Cho nên chữ ấy là chữ “quan liêu”. Các chú không học nhưng biết và vẫn làm. Còn cái các chú học, thì các chú lại ít làm...”.

Bài học ấy nhắc chúng ta một nội dung cụ thể: *lời nói phải đi đôi với việc làm, học phải đi đôi với hành, phải không ngừng học tập, trau dồi, rèn luyện đạo đức cách mạng*…Vì thế, mỗi hành động, việc làm của chúng ta phải “chí công vô tư”, phải thống nhất vì lợi ích chung và sự phát triển của Nhà trường, của xã hội.