Đề tài: sự phân hóa cách mạng thanh niên dẫn đến sự ra đời 3 tổ chức đảng cộng sản

Mục lục

1 **Hoàn cảnh Việt Nam năm 1929**

Nguyễn Ái Quốc và tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã truyền bá chủ nghĩa Mac-Lenin và nỗ lực truyền bá phong trào công nhân và yêu nước ở Việt Nam.

Các hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã thúc đẩy phong trào yêu nước theo khuynh hướng cách mạng vô sản và nâng cao ý thức cách mạng của công nhân.

Cuộc đấu tranh của công nhân đã gia tăng về quy mô và tính chất chính trị. Số lượng cuộc đấu tranh công nhân trong hai năm 1928-1929 tăng gấp 2.5 lần so với hai năm 1926-1927.

Phong trào dân tộc dân chủ, đặc biệt là phong trào công nhân và nông dân theo con đường cách mạng vô sản, đã phát triển mạnh mẽ vào năm 1929, với Bắc Kỳ là nơi có phong trào cách mạng phát triển mạnh nhất.

Với sự phát triển của phong trào cách mạng, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã không đủ sức để lãnh đạo, do đó cần thành lập một Đảng cộng sản để tổ chức và lãnh đạo các giai cấp công nhân, nông dân và các lực lượng yêu nước trong cuộc đấu tranh chống đế quốc và phong kiến.

Vì vậy, chi bộ cộng sản đầu tiên ở Bắc Kỳ được thành lập vào tháng 3 năm 1929. Đông Dương cộng sản Đảng được thành lập vào tháng 6/1929, An Nam cộng sản Đảng vào tháng 7/1929 và Tân Việt cũng tự cải tổ thành Đông Dương cộng sản liên đoàn vào tháng 9/1929.

**Phân tích: Lý do Hội Việt Nam cách mạng thanh niên bị phân hóa:**

1. Sự phân chia về chính trị: Một số thành viên có quan điểm chính trị khác nhau, đặc biệt là về chính sách kinh tế và đối ngoại của Việt Nam. Các tranh luận và bất đồng quan điểm nổ ra đã dẫn đến sự phân chia và mất đoàn kết bên trong tổ chức.
2. Sự phân hoá về địa phương: Hội hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc nên khó kiểm soát và một số chi nhánh của có sự phát triển và hoạt động tốt hơn so với những chi nhánh khác dẫn đến sự chênh lệch về sức mạnh và tầm ảnh hưởng.
3. Sự can thiệp từ bên ngoài: Một số đối tượng bên ngoài đã can thiệp vào hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng, đặc biệt là các tổ chức chính trị khác và các quan chức chính phủ, khiến cho tổ chức mất đi tính độc lập và sức mạnh tự chủ, dẫn đến sự phân hóa và mất đoàn kết.
4. Lãnh đạo yếu kém: Trong khi quy mô đấu tranh ngày càng lớn nhưng sự lãnh đạo yếu kém và thiếu đồng nhất đã làm cho tổ chức không thể đứng vững trước các thách thức và khó khăn trong quá trình hoạt động.

**Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản là vì**

Đây là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam:

Cuối năm 1928 đầu năm 1929, phong trào dân tộc dân chủ mà đặc biệt là phong trào công nông phát triển mạnh mẽ theo con đường vô sản.

Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không còn phù hợp trước bối cảnh trên.

⟹ Từ đó, đặt ra yêu cầu phải thành lập một tổ chức cộng sản để lãnh đạo phong trào.

**2 Quá trình thành lập 3 tổ chức cộng sản**

**2.1 Quá trình chuẩn bị thành lập các tổ chức**

* Trong những năm 1928-1929, phong trào đấu tranh của công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động Việt Nam dâng lên mạnh mẽ và có ý thức chính trị vô sản rõ rệt. Tiêu biểu là các cuộc bãi công của công nhân Nhà máy sợi Nam Định (ngày 23-11-1928), cuộc đình công của toàn bộ phu kéo xe Nam Định (ngày4-10-1929), đặc biệt là cuộc bãi công của công nhân Nhà máy sợi (tháng 3-1929) đã gây tiếng vang và ảnh hưởng lớn đến phong trào đấu tranh cả nước.



* Đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, những người tiên tiến trong Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ thấy cần thiết phải có một Đảng thật sự của giai cấp công nhân, một Đảng Cộng sản, mới có đủ khả năng để tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam tiến lên.
* Tháng 3-1929, những người tích cực trong Kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ họp ở số nhà 5D, phố Hàm Long, Hà Nội để thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Chi bộ này gồm 7 người: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Dương Hạc Đính và Nguyễn Tuân, do Trần Văn Cung làm Bí thư.



**Nhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, tháng 3-1929.**

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Việt Nam Cách mạng Thanh niên diễn ra tại Hồng Kông từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 5 năm 1929 với sự tham gia của 3 ủy viên Hội Trung ương; 4 đại biểu Kỳ bộ Bắc Kỳ; 4 đại biểu Kỳ bộ Trung Kỳ; 3 đại biểu Kỳ bộ Nam Kỳ và 1 đại biểu ở Xiêm.
* Tại Đại hội, trưởng đoàn đại biểu Bắc Kỳ, Trần Văn Cung đọc báo cáo tham luận, phân tích những điều khách quan và chủ quan của phong trào công nhân Việt Nam, vạch rõ quy mô và tính chất của nó để khẳng định trình độ giác ngộ, tổ chức của giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành phải có một chính đảng để lãnh đạo phong trào cách mạng. Đoàn đại biểu Bắc Kỳ đưa ra đề nghị thành lập Đảng Cộng sản nhưng chủ trương này không được Đại hội thông qua và bị Lâm Đức Thụ chủ tịch Đại hội phản đối kịch liệt. Vì vậy, Đoàn đại biểu Kỳ bộ Bắc Kỳ đã bỏ Đại hội ra về.
* Mặc dù chủ trương thành lập Đảng Cộng sản bị phản đối, nhưng sau khi về nước họ đã kêu gọi công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân khác ủng hộ chủ trương thành lập Đảng Cộng sản.

**2.1 Thành lập Đông Dương cộng sản đảng**

Ngày 17-6-1929, đại biểu của các tổ chức cộng sản ở Bắc kỳ họp tại số nhà 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội), quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ; lấy cờ đỏ búa liềm là Đảng kỳ và quyết định xuất bản báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận.

**Mục đích chính của việc thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng (ĐDCSĐ) là** tổ chức một phong trào cách mạng nhằm chống lại chế độ thuộc địa Pháp và xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng và tự do cho người dân Đông Dương (bao gồm Việt Nam, Lào và Campuchia).

**Cụ thể, mục tiêu của ĐDCSĐ bao gồm:**

1. *Chống lại chế độ thuộc địa Pháp*: ĐDCSĐ ra đời nhằm chống lại sự áp bức, bóc lột và ngược đãi từ phía chế độ thuộc địa Pháp.
2. *Xây dựng xã hội công bằng*: ĐDCSĐ theo đuổi lý tưởng xã hội công bằng, trong đó mọi công dân được đối xử bình đẳng và có quyền truy cập vào các quyền lợi cơ bản như giáo dục, công việc, chăm sóc y tế và phúc lợi xã hội.
3. *Giành độc lập và tự do cho người dân:* Một trong những mục tiêu quan trọng của ĐDCSĐ là giành độc lập chính trị và tự do cho người dân Đông Dương. Đảng hướng tới việc giải phóng dân tộc khỏi sự chi phối và ách tắc của chế độ thuộc địa, tạo điều kiện cho sự phát triển và tiến bộ của quốc gia.
4. *Xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa:* ĐDCSĐ theo chủ nghĩa Mác - Lênin và hướng tới xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa, trong đó sản xuất được sở hữu và điều chỉnh một cách chung cho lợi ích của toàn bộ xã hội.

**Các hoạt động đã thực hiện được:**

Đông Dương Cộng sản Đảng (ĐDCSĐ) đã tham gia và tiến hành nhiều hoạt động:

Tổ chức tổn quyền và phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin: ĐDCSĐ đã tổ chức và lan truyền chủ nghĩa Mác-Lênin để xây dựng ý thức cách mạng và khơi gợi đấu tranh chống lại chế độ thuộc địa.

1. Tổ chức các cuộc biểu tình và phản kháng: ĐDCSĐ đã tổ chức các cuộc biểu tình và hoạt động phản kháng chống lại chính quyền thuộc địa, góp phần tăng cường ý thức cách mạng và thúc đẩy phong trào.
2. Tuyên truyền và công tác văn hoá: ĐDCSĐ đã tuyên truyền cách mạng qua xuất bản báo chí và tạp chí cách mạng, cũng như khuyến khích văn hoá cách mạng như nghệ thuật, âm nhạc và văn chương.
3. Xây dựng và tổ chức quân đội cách mạng: ĐDCSĐ đã tham gia xây dựng và tổ chức quân đội cách mạng để chống lại quân đội thuộc địa Pháp và bảo vệ quyền tự do của dân tộc.
4. Xây dựng mạng lưới tổ chức cách mạng: ĐDCSĐ đã xây dựng mạng lưới tổ chức cách mạng từ cấp cơ sở lên cấp trung ương, nhằm thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng.

**Ý nghĩa của sự thành lập Đông Dương cộng sản đảng**

1. *Khởi đầu cho phong trào cách mạng ở Đông Dương*: Sự thành lập ĐDCSĐ là bước đầu

tiên và quan trọng để tổ chức các hoạt động cách mạng tại khu vực Đông Dương, nhằm chống lại sự áp bức và thực dân của Pháp.

1. *Hình thành nền tảng lý thuyết và chính sách cách mạng*: ĐDCSĐ đã lấy Mác - Lênin và chủ nghĩa Mác-Lênin làm cơ sở lý thuyết và chính sách cách mạng của Đảng. Điều này đã định hình hướng đi và định chất của phong trào cách mạng ở Đông Dương.
2. *Kết nối với phong trào cách mạng quốc tế*: ĐDCSĐ là một phần của phong trào Cộng sản quốc tế. Sự ra đời của ĐDCSĐ đã mở ra cơ hội kết nối và hợp tác với các phong trào cách mạng quốc tế khác, nhận được sự hỗ trợ và ảnh hưởng từ chúng.
3. *Xác lập sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh*: Sự ra đời của ĐDCSĐ đã đánh dấu vai trò lãnh đạo của Hồ Chí Minh trong phong trào cách mạng ở Việt Nam và khu vực Đông Dương. Ông đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu và sau này trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh của nước Việt Nam độc lập.

=>**Tóm lại,** sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định hướng đi và phát triển của phong trào cách mạng ở Đông Dương, cũng như sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam.

**2.3 Thành lập An Nam cộng sản đảng**

Vào ngày 20/7/1929, Đảng Cộng sản Việt Nam (ANCSĐ) được thành lập tại Hương Cảng. Ban đầu, có thảo luận về việc hợp nhất với Đông Dương Cộng sản Đảng, nhưng không thành. Sau đó, Châu Văn Liêm và nhóm của ông quyết định thành lập "An Nam cộng sản Đảng" và tuyển chọn những người trẻ tài năng trong Việt Nam. Vào tháng 11 cùng năm, chi bộ đầu tiên của ANCSĐ được thành lập, và sau đó tổ chức hội nghị để lựa chọn đảng viên và thành lập các chi bộ. ANCSĐ cũng thành lập tờ báo đỏ tại Hương Cảng để tuyên truyền ý chí cách mạng.

Mục đích chính của việc thành lập ANCSĐ là xây dựng một tổ chức cách mạng có năng lực lãnh đạo và tổ chức hoạt động phong trào giải phóng dân tộc và cách mạng tại Việt Nam. Đảng đấu tranh chống lại chủ nghĩa đế quốc và thực hiện nhiệm vụ như tuyên truyền, tập hợp, tổ chức, đào tạo cán bộ cách mạng và các hoạt động vận động để đạt độc lập, tự do và phú quý cho dân tộc Việt Nam.

**Hoạt động:**

Sau khi thành lập, An Nam Cộng Sản Đảng hoạt động mạnh mẽ với mục tiêu lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do cho nhân dân. Đảng thực hiện sứ mệnh xóa bỏ áp bức và bóc lột, xây dựng chế độ công nông và tiến tới chế độ cộng sản. Năm 1929 được coi là bước ngoặt quan trọng, thúc đẩy phong trào đấu tranh và đe dọa sự áp bức của thực dân và phong kiến. Đảng có hệ thống tổ chức rộng lớn và tổ chức quần chúng hiệu quả ở các tỉnh Nam Kỳ.

An Nam Cộng Sản Đảng tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin trong các tầng lớp công nhân, nông dân và phát động các cuộc đấu tranh chống khủng bố và chiến tranh đế quốc, ủng hộ Liên Xô và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh ở Nam Kỳ. Đảng là một trong 3 tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và có ý nghĩa lớn đối với cách mạng Việt Nam. Nơi thành lập An Nam Cộng Sản Đảng được công nhận là di tích lịch sử.

**Ý nghĩa:**

Việc thành lập An Nam Cộng sản Đảng vào năm 1929 có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Đây là một sự kiện đánh dấu sự xuất hiện chính thức của chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam, đồng thời là bước đầu tiên trong việc tổ chức và đưa ra sự lãnh đạo cho các hoạt động cách mạng ở Việt Nam. Với việc thành lập An Nam Cộng sản Đảng, chủ nghĩa Cộng sản đã trở thành một phong trào đáng kể trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của Việt Nam, đánh dấu sự thay đổi trong cách suy nghĩ và hoạt động cách mạng của nhân dân Việt Nam. Việc thành lập An Nam Cộng sản Đảng cũng mở ra một thời kỳ mới trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, tạo điều kiện để các hoạt động cách mạng được tổ chức và phát triển mạnh mẽ hơn.

**2.4 Thành lập Đông Dương Cộng Sản liên đoàn**

**Yêu cầu:** nguồn gốc từ đâu, ngày thành lập, nơi thành lập, ý nghĩa, mục đích thành lập. các hoạt động đã làm được…vân vân.

**Nguồn gốc Đông Dương Cộng sản Liên đoàn** là một trong ba tổ chức cộng sản tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.Xuất phát từ Tân Việt Cách mạng Đảng. Quá trình hoạt động của Đảng này chịu tác động của chủ nghĩa Marx-Lenin, từ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

Nhiều đảng viên tiếp thu ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản và chuyển sang Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, trong đó có Trần Phú. Số còn lại tìm cách chuyển Tân Việt thành một tổ chức cộng sản.

Khi đó, Tổng bí thư Tân Việt Đào Duy Anh lại chủ trương thành lập Liên hiệp quốc dân. Nội bộ Tân Việt bị chia rẽ giữa Liên hiệp quốc dân và xu thế chuyển sang cộng sản.

Sau đó, một số thành viên Tân Việt, bao gồm Võ Nguyên Gíap, Nguyễn Chí Diễu, Đặng Thai Mai thành lập nhóm hạt nhân Cộng sản lấy tên là *Việt Nam Cộng sản Liên đoàn*.

Tháng 9 năm 1929, các đại biểu Tân Việt chuyển sang cộng sản đã ra Tuyên đạt, chính thức thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

Trụ sở chính tại Vinh-Bến Thủy, Nghệ An

Khi còn hoạt động thì Đông Dương Cộng Sản liên đoàn gồm **400 thành viên**

**Mục đích thành lập**

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã đề ra mục tiêu cụ thể và từng bước thực hiện những mục tiêu đó. Đảng tập trung vào xây dựng cơ sở tổ chức và cải tổ đảng đoàn thể thành viên, cùng với việc vận động quần chúng nhân dân, đặc biệt là tầng lớp lao động, để họ vùng lên đấu tranh và giành lại cuộc sống tự chủ.

Ban lãnh đạo của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn cố gắng kết nối với hai tổ chức khác để thống nhất thành Đảng Cộng sản. Sự đoàn kết này mang lại sức mạnh lớn và hoạt động vì lợi ích chung, nhằm đánh đổ thực dân phong kiến và mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân.

Liên đoàn liên tục kêu gọi các thành viên khác của Tân Việt cách mạng và quần chúng nhân dân nhiều tầng lớp tham gia vào cuộc đấu tranh cứu nước, nhận thức được rằng chỉ có sự đồng lòng và đồng sức của nhiều người mới có thể giành được tự do.

Các cuộc họp thường niên của Đảng tập trung vào củng cố Đảng, bầu ra ban lãnh đạo chung và xác định hoạt động. Đồng thời, đánh giá và động viên các đảng viên tích cực, kiểm điểm những đảng viên yếu kém và thúc đẩy sự thống nhất giữa các tổ chức cộng sản.

**Hoạt động:** Địa bàn hoạt động của tổ chức chủ yếu ở vùng Bắc Trung Kỳ, hoạt động của tổ chức thì vẫn kết nối với các đồng chí yêu nước ở vùng miền khác để thúc đẩy phong trào giải phóng đất nước. Tổ chức hoạt động mạnh mẽ và không ngừng phát triển, góp nhiều công lao cho sự thành công của cách mạng về sau.

**Đặc biệt:**

Khi thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930), Tân Việt vừa mới chuyển thành cộng sản, không kịp cử đại diện đi dự đại hội gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 24 tháng 2 nǎm 1930,được sự đồng ý của Nguyễn Ái Quốc, Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu thay mặt đại biểu quốc tế, Phạm Hữu Lầu, Hoàng Quốc Việt  thay mặt Ban chấp hành trung ương lâm thời cùng với Ngô Gia Tự, Bí thư lâm thời chấp uỷ của Đảng bộ Nam Kỳ đã họp và quyết định chấp nhận Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam.



**Nêu nhận xét:**

Như vậy có thể thấy chỉ chưa đầy 4 tháng mà ở Việt Nam đã có sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản. Theo thứ tự lần lượt là Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng (nguồn gốc từ hội Việt Nam cách mạng thanh niên) và Đông Dương cộng sản liên đoàn (từ Tân Việt cách mạng đảng. Các tổ chức có tư tưởng và mục tiêu hoạt động tương đối giống nhau, tuy nhiên lại chưa tập hợp lại để thống nhất hoạt động.

Các tổ chức đảng ra đời thể hiện tính tất yếu trong hoạt động lãnh đạo quần chúng nhân dân.

**4. Ý nghĩa sự ra đời của ba tổ chức cộng sản:**

**4.1 Xu thế khách quan, tất yếu của sự nghiệp cách mạng dân tộc:**

Có thể nói sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là xu thế khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc. Trong đó, các tầng lớp trí thức nhận diện và cùng các giai cấp trong xã hội xây dựng tổ chức Đảng. Qua đó thực hiện lãnh đạo, đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc. Đây là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào công nhân, phong trào yêu nước ở nước ta.

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản được ví như một bước nhảy vọt của cách mạng nước ta. Bởi các suy nghĩ, định hướng được triển khai thực hiện trên thực tế. Tất cả các lực lượng có thể đóng góp, tham gia vào phong trào dân tộc. Từ đây Việt Nam đã xuất hiện những tổ chức chính trị của giai cấp vô sản, đó là các tổ chức cộng sản.

Đồng thời sự ra đời của các tổ chức này đã chứng tỏ hệ tư tưởng vô sản giành được ưu thế tuyệt đối trong phong trào dân tộc dân chủ nước Việt Nam. Công nhân cùng nhân dân lao động mang đến lực lượng đông đảo tham gia vào tổ chức. Cùng với sự ra đời này đã tạo điều kiện thuận lợi để đưa đến sự thành lập của Đảng cộng sản duy nhất ở nước ta vào đầu năm 1930. Cũng chính là sự hợp nhất lực lượng, sức mạnh, ý chí để xây dựng nền tảng chung.

**4.2 Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản có 3 ý nghĩa quan trọng:**

Đó là:

– Đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân Việt Nam từ tự phát sang tự giác. Các cuộc đấu tranh, kháng chiến có quy mô lớn hơn, sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Đảm bảo cả về phương án, cách thức và lực lượng, trang bị. Do đó các cuộc chiến không còn diễn ra nhỏ lẻ, bị đàn áp và dập tắt nhanh chóng.

– Chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập của một chính đảng vô sản ở Việt Nam. Mỗi tổ chức Đảng cho thấy ý chí cũng như lý tưởng hoạt động giống nhau. Do đó mà sự hợp nhất sẽ giúp đảm bảo về cả vật chất và tinh thần. Làm nên sức mạnh tập chung, đoàn kết của dân tộc ta.

– Chứng tỏ xu hướng cách mạng vô sản phát triển rất mạng mẽ ở nước ta. Qua các giai đoạn hoạt động, các chủ thể biết biến hóa, thay đổi đề phù hợp với nhu cầu. Dần dần thể hiện tính tổ chức cao trong quản lý, lãnh đạo. Cũng nhờ đó mà Đảng cộng sản Việt nam mới lãnh đạo nhân dân ta dành độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Như vậy, từ những vấn đề về hoàn cảnh lịch sử có thể khẳng định sự ra đời của ba tổ chức cộng sản tại Việt Nam trong năm 1929 là xu thế tất yếu của cách mạng nước ta. Đây là một giai đoạn, dấu mốc phản ánh giá trị tư tưởng cao. Đồng thời là tiền đề để hợp nhất thành chính đảng duy nhất.

**4.3 Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam**  
Tuy nhiên, do trong cùng một thời điểm mà có đến ba tổ chức cộng sản đều ra đời và hoạt động biệt lập với nhau nên vô hình chung đã gây ra tình trạng chia rẽ lớn đối với phong trào cách mạng Việt Nam thời điểm bấy giờ. Các tổ chức hoạt động riêng lẻ, cách thức sử dụng khác nhau. Do đó mà không tạo được tiếng vang lớn trong quần chúng nhân dân, trong kết quả hoạt động. Do đó đặt ra yêu cầu quan trọng là cần hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một chính đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó hợp nhất tất cả các yếu tố trong tổ chức và triển khai hoạt động Đảng. Do vậy mà đến tháng 3 năm 1930 Nguyễn Ái Quốc đã chủ trị Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành lập ra Đảng cộng sản Việt Nam. Hội nghị được tổ chức tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc.