**< đề bài so sánh nội dung cơ bản của cương lĩnh đầu tiên và luận cương >**

* lực lượng mạng: **Lan Vũ**
* cương lĩnh: “ xác định lực lượng cm …….. đặc điểm xã hội VN”
* luận cương: “ gc vô sản & ndan…..chính & mạnh”

1. Điểm giống nhau về lực lượng lãnh đạo cách mạng của Cương lĩnh chính trị đầu tiên(2/1930) và Luận cương chính trị(10/1930) :

Về lực lượng cách mạng là giai cấp vô sản thông qua đội tiền phong của mình là Đảng Cộng sản. Họ chủ yếu là công nhân và nông dân. Đây là hai lực lượng nòng cốt và cơ bản đông đảo trong xã hội góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc nước ta.

1. Điểm khác nhau về lực lượng lãnh đạo cách mạng của Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị:
2. Về Cương lĩnh đầu tiên

Trong Cương lĩnh chính trị xác định lực lượng cách mạng là giai cấp công nhân và nông dân nhưng bên cạnh đó cũng phải liên minh đoàn kết với tiểu tư sản, lợi dụng hoặc trung lập phú nông, trung nông, tiểu địa chủ và tư bản Việt Nam chưa rõ mặt phản cách mạng.

=> Nhận xét: như vậy, ngoài việc xác định lực lượng nòng cốt của cách mạng là giai cấp công nhân thì cương lĩnh cũng phát huy được sức mạnh của cả khối đoàn kết dân tộc, có sự liên minh giai cấp, hướng vào nhiệm vụ hàng đầu là giải phóng dân tộc. Đó là chủ trương tập hợp mọi lực lượng có mâu thuẫn với đế quốc Pháp về quyền lợi dân tộc, phù hợp với thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp và tầng lớp trong xã hội Việt Nam; huy động lực lượng toàn dân tộc vào cuộc đấu tranh giành độc lập.

1. Về Luận cương chính trị

Với Luận cương thì xác định giai cấp vô sản và nông dân là hai động lực chính của cách mạng mạng tư sản dân quyền, trong đó giai cấp vô sản là động lực chính và mạnh, là giai cấp lãnh đạo cách mạng. Dân cày là lực lượng đông đảo nhất và là động lực mạnh của cách mạng, còn những giai cấp và tầng lớp khác ngoài công nông như tư sản thương nghiệp thì đứng về phía đế quốc chống cách mạng, tư sản công nghiệp thì đứng về phía quốc gia cải lương và khi cách mạng phát triển cao thì họ sẽ theo đế quốc. Trong giai cấp tiểu tư sản, bộ phận thủ công nghiệp thì có thái độ do dự; tiểu tư sản thương gia thì không tán thành cách mạng; tiểu tư sản trí thức thì có xu hướng quốc gia chủ nghĩa và chỉ có thể hăng hái tham gia chống đế quốc trong thời kỳ đầu. Chỉ có phần tử lao khổ ở đô thị như những người bán hàng rong, thợ thủ công nhỏ, trí thức thất nghiệp mới đi theo cách mạng mà thôi.

=> Nhận xét: điều đó cho thấy ta chưa phát huy được khối đoàn kết dân tộc, không đề ra chiến lược liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi, chưa đánh giá đúng khả năng cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản, khả năng chống đế quốc và phong kiến ở mức độ nhất định của tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo một bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia mặt trận dân tộc thống nhất chống đế quốc và tay sai.