**BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM**

--🙢🕮🙠--



**TIỂU LUẬN CAO HỌC**

***Đề tài:* LUẬN GIẢI VỀ PHÉP BIỆN CHỨNG VỚI TƯ CÁCH LÀ HỌC THUYẾT VỀ SỰ THỐNG NHẤT CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP.**

**TRÊN CƠ SỞ ĐÓ, HÃY RÚT RA PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐỂ VẬN DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG HIỆN NAY.**

***Giảng viên hướng dẫn: ……………………………….***

***Sinh viên thực hiện: Đoàn Minh Tùng***

***Lớp: ………………….. MSSV: ………………………***

***TP.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2024***

**Mục Lục**

# Phần 1: Lý luận về phép biện chứng và sự thống nhất của các mặt đối lập

## **1.1. Bản chất của sự kết hợp các mặt đối lập**

Phép biện chứng là một phương pháp nhận thức và lý luận có lịch sử phát triển lâu đời, bắt nguồn từ triết học cổ đại và được hoàn thiện qua thời gian bởi nhiều triết gia lớn, đặc biệt là Hegel và sau đó là Karl Marx và Friedrich Engels. Theo phép biện chứng, mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy đều chứa đựng các mâu thuẫn và các mặt đối lập. Sự phát triển của các hiện tượng không phải là quá trình diễn ra một cách thụ động hay ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự đấu tranh và thống nhất giữa các mặt đối lập trong chính bản thân chúng. Chính mâu thuẫn giữa các yếu tố đối lập này là nguồn gốc của sự vận động và phát triển.

**Các yếu tố của mâu thuẫn**

Mỗi sự vật, hiện tượng đều chứa đựng những mặt đối lập, mà không có chúng, sự vật hoặc hiện tượng đó sẽ không thể tồn tại và phát triển. Các mặt đối lập này có thể là những yếu tố như sáng và tối, sống và chết, tiến bộ và lạc hậu, tốt và xấu, hay những mặt đối lập trong tư tưởng, trong sự phát triển của xã hội. Điều quan trọng là các mặt đối lập không tồn tại độc lập, mà luôn luôn tương tác và phụ thuộc lẫn nhau. Nhờ vào sự đấu tranh giữa các mặt đối lập mà có sự biến đổi và chuyển hóa, từ đó tạo ra sự phát triển.

Một ví dụ điển hình của sự thống nhất các mặt đối lập là sự tồn tại của ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối. Ngày không thể tồn tại mà không có đêm, và ngược lại. Ánh sáng chỉ có thể được định nghĩa khi có bóng tối, và bóng tối chỉ có thể được nhận biết nhờ sự tồn tại của ánh sáng. Hai yếu tố này đối lập nhau nhưng lại không thể tách rời và phải phụ thuộc vào nhau để tồn tại. Sự vận động liên tục giữa ngày và đêm là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển của tự nhiên thông qua mâu thuẫn giữa các mặt đối lập.

**Sự vận động của các mặt đối lập**

Sự thống nhất giữa các mặt đối lập không có nghĩa là các mặt đối lập hòa hợp mà không có sự xung đột. Ngược lại, các mặt đối lập này luôn tồn tại trong trạng thái đấu tranh. Chính sự đấu tranh này là động lực thúc đẩy sự phát triển. Sự phát triển không phải là một quá trình đơn giản và tuyến tính, mà là một quá trình phức tạp, bao gồm các giai đoạn đấu tranh giữa các yếu tố đối lập. Khi các yếu tố đối lập này đạt đến một điểm mâu thuẫn không thể dung hòa, chúng sẽ chuyển hóa thành một trạng thái mới, một sự vật hay hiện tượng mới.

Ví dụ, trong lĩnh vực kinh tế, mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong xã hội tư bản chủ nghĩa là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển. Lực lượng sản xuất phát triển nhanh chóng tạo ra những yêu cầu mới về cơ cấu quan hệ sản xuất, trong khi quan hệ sản xuất lại thường chậm chạp trong việc thích ứng với những yêu cầu đó. Mâu thuẫn giữa hai yếu tố này ngày càng lớn và dẫn đến những cuộc xung đột xã hội, qua đó xã hội dần chuyển hóa thành những hình thức kinh tế-xã hội mới. Đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy sự vận động và phát triển thông qua mâu thuẫn.

**Quá trình chuyển hóa từ đối lập đến thống nhất**

Sự thống nhất giữa các mặt đối lập cũng không phải là một trạng thái cố định. Thay vào đó, đó là một quá trình liên tục của sự chuyển hóa và thay đổi. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập dẫn đến một sự thống nhất mới, nhưng chính sự thống nhất mới này lại chứa đựng những mâu thuẫn tiềm tàng mới. Điều này tạo ra một chu kỳ phát triển không ngừng, nơi mỗi giai đoạn phát triển đều bao gồm sự thay đổi và mâu thuẫn, dẫn đến sự hình thành một trạng thái mới cao hơn.

Ví dụ, trong tự nhiên, quá trình sinh và tử là một ví dụ điển hình về sự thống nhất và chuyển hóa giữa các mặt đối lập. Sự sống không tồn tại mãi mãi, mà cuối cùng sẽ kết thúc bằng cái chết. Tuy nhiên, cái chết lại không phải là kết thúc hoàn toàn mà là sự chuyển hóa để tạo ra sự sống mới. Quá trình này lặp đi lặp lại, không chỉ đảm bảo sự tồn tại của các loài sinh vật mà còn thúc đẩy sự tiến hóa của chúng. Sự vận động liên tục giữa sinh và tử chính là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của cuộc sống trên Trái Đất.

**Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự phát triển**

Một điểm quan trọng trong phép biện chứng là việc nhấn mạnh vai trò của mâu thuẫn trong quá trình phát triển. Theo quan điểm biện chứng, mâu thuẫn không phải là điều tiêu cực hay cần phải loại bỏ. Ngược lại, mâu thuẫn là điều kiện tất yếu để thúc đẩy sự thay đổi và phát triển. Các mặt đối lập, qua quá trình đấu tranh, không những không tiêu diệt lẫn nhau mà còn giúp nhau phát triển. Khi các mâu thuẫn được giải quyết, sự vật và hiện tượng sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới, với những mâu thuẫn và thách thức mới xuất hiện.

Ví dụ, trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta đều gặp phải mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội. Điều này thể hiện qua những quyết định hàng ngày về việc cân bằng giữa thời gian dành cho gia đình và công việc, giữa ước mơ cá nhân và nghĩa vụ đối với cộng đồng. Mâu thuẫn này là không thể tránh khỏi, và không phải lúc nào cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chính nhờ vào quá trình giải quyết các mâu thuẫn này, con người mới có thể phát triển và hoàn thiện bản thân, học hỏi cách dung hòa các lợi ích khác nhau và đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

**Sự thống nhất và phát triển của toàn thể**

Sự thống nhất các mặt đối lập không chỉ áp dụng trong từng sự vật, hiện tượng riêng lẻ mà còn có thể áp dụng cho toàn bộ hệ thống. Mọi sự vật, hiện tượng đều tồn tại trong một mạng lưới phức tạp các mối liên hệ với những yếu tố khác. Khi một mâu thuẫn nội tại được giải quyết, sự phát triển không chỉ xảy ra với sự vật đó mà còn ảnh hưởng đến những yếu tố liên quan khác. Điều này có nghĩa là phép biện chứng không chỉ giải thích sự vận động của từng sự vật riêng lẻ mà còn lý giải được quá trình phát triển của cả hệ thống trong tự nhiên và xã hội.

Ví dụ, trong sự phát triển của xã hội, các cuộc cách mạng xã hội không chỉ thay đổi hệ thống kinh tế hay chính trị mà còn ảnh hưởng đến văn hóa, tư tưởng, và cách thức con người tương tác với nhau. Mâu thuẫn giữa các tầng lớp trong xã hội có thể dẫn đến những thay đổi sâu sắc trong cách quản lý và điều hành xã hội, từ đó tạo ra sự thay đổi không chỉ trong một lĩnh vực mà còn trên quy mô toàn thể.

## **1.2. Vai trò của sự kết hợp các mặt đối lập**

Trong triết học, phép biện chứng không chỉ giúp con người hiểu rõ về các hiện tượng trong tự nhiên mà còn giúp lý giải những biến động trong xã hội. Các mặt đối lập không chỉ là động lực của sự phát triển mà còn là công cụ để chúng ta nhìn nhận và phân tích các hiện tượng một cách sâu sắc và toàn diện.

Vai trò của phép biện chứng là đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy tư duy phản biện và sự đổi mới. Bằng cách nhận thức được sự đối lập và đấu tranh giữa các mặt, chúng ta có thể tìm ra các giải pháp tốt hơn cho các vấn đề trong xã hội và khoa học. Trong lịch sử, rất nhiều cuộc cách mạng lớn đã xảy ra dựa trên nhận thức về sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, điển hình như cách mạng công nghiệp và cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

## **1.3. Nội dung của kết hợp các mặt đối lập**

**Phép biện chứng gồm ba quy luật cơ bản:**

1. **Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập**: Mọi sự vật, hiện tượng đều chứa đựng các mặt đối lập và mâu thuẫn, và quá trình phát triển là kết quả của sự đấu tranh này. Quy luật này giải thích rằng sự phát triển không phải là quá trình bằng phẳng, mà là kết quả của xung đột và mâu thuẫn giữa các mặt đối lập.
2. **Quy luật chuyển hóa từ lượng sang chất**: Sự tích lũy về lượng đến một mức độ nhất định sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất. Quy luật này cho thấy rằng sự phát triển là một quá trình liên tục, với sự tích lũy các yếu tố nhỏ lẻ, dần dần tạo nên sự thay đổi lớn.
3. **Quy luật phủ định của phủ định**: Mọi sự vật, hiện tượng phát triển theo một chu kỳ, trong đó sự phát triển mới phủ định cái cũ, nhưng cũng kế thừa các yếu tố tích cực của cái cũ. Ví dụ, các hệ thống kinh tế xã hội đã phát triển từ chế độ nô lệ đến phong kiến, rồi từ phong kiến đến tư bản và cuối cùng là xã hội chủ nghĩa.

## **1.4. Điều kiện (nguyên tắc) của sự kết hợp các mặt đối lập**

Để phép biện chứng vận hành và mang lại sự phát triển, cần tuân theo một số nguyên tắc cơ bản:

* **Nguyên tắc khách quan**: Các mâu thuẫn phải được đánh giá khách quan, không thiên lệch hay phiến diện. Việc nhận thức đúng đắn về các mặt đối lập là điều kiện tiên quyết để có thể xử lý mâu thuẫn một cách hiệu quả.
* **Nguyên tắc toàn diện**: Không thể giải quyết mâu thuẫn mà chỉ xem xét một phần của vấn đề. Sự kết hợp các mặt đối lập yêu cầu xem xét toàn bộ hệ thống để đảm bảo tính toàn diện.
* **Nguyên tắc phát triển**: Mâu thuẫn không phải là bất biến mà luôn thay đổi theo thời gian. Điều này đòi hỏi người sử dụng phép biện chứng phải nhận thức được tính chất động và liên tục của mâu thuẫn.

# Phần 2: Vận dụng phép biện chứng vào đời sống hiện nay

## **2.1. Vận dụng trong nhìn nhận và đánh giá tình hình thế giới hiện nay**

Thế giới hiện nay đối diện với nhiều mâu thuẫn phức tạp, từ xung đột chính trị, kinh tế đến xã hội. Một trong những mâu thuẫn lớn nhất là sự phân hóa giàu nghèo, xung đột giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. Việc sử dụng phép biện chứng giúp chúng ta nhìn nhận các vấn đề toàn cầu không chỉ ở khía cạnh đối lập mà còn trong mối quan hệ tương hỗ.

Ví dụ, xung đột giữa các quốc gia ở Trung Đông hay chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể được hiểu là sự đấu tranh giữa các lợi ích quốc gia. Thay vì xem đây là những xung đột không thể giải quyết, phép biện chứng cho thấy rằng những mâu thuẫn này có thể là cơ hội để các quốc gia điều chỉnh chính sách và đạt được sự phát triển bền vững hơn.

## **2.2. Vận dụng trong công cuộc đổi mới đất nước**

Tại Việt Nam, công cuộc đổi mới đất nước cũng đối mặt với nhiều mâu thuẫn và thách thức. Trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã gặp phải mâu thuẫn giữa yếu tố tự do kinh tế và sự can thiệp của nhà nước. Phép biện chứng giúp chúng ta hiểu rằng đây không phải là những yếu tố đối kháng tuyệt đối, mà có thể kết hợp và bổ trợ cho nhau để đạt được sự phát triển toàn diện.

Việc hội nhập quốc tế cũng là một ví dụ điển hình. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam phải đối mặt với thách thức cân bằng giữa việc giữ gìn bản sắc dân tộc và hội nhập kinh tế toàn cầu. Nhờ phép biện chứng, chúng ta có thể tìm ra cách thức để tận dụng các cơ hội từ hội nhập mà vẫn giữ được các giá trị văn hóa truyền thống.

## **2.3. Vận dụng trong đời sống cá nhân**

Trong đời sống cá nhân, mỗi con người đều gặp phải các mâu thuẫn giữa công việc và gia đình, giữa đam mê cá nhân và trách nhiệm xã hội. Phép biện chứng giúp chúng ta nhìn nhận các mâu thuẫn này không phải là điều tiêu cực, mà là động lực để thúc đẩy sự phát triển của bản thân.

Ví dụ, một người có thể gặp phải mâu thuẫn giữa việc phát triển sự nghiệp và duy trì hạnh phúc gia đình. Thay vì xem đây là một tình huống "hoặc cái này, hoặc cái kia", phép biện chứng giúp ta hiểu rằng cả hai yếu tố này có thể hòa hợp với nhau thông qua việc sắp xếp thời gian hợp lý và tìm cách dung hòa lợi ích cá nhân và tập thể.