\*HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN PHÚC LINH GABRIEL

\*MSSV: H2300034

\*ĐẠI ĐỘI 5, TIỂU ĐỘI 12.

\*BÀI TẬP HỌC PHẦN 1

CHỦ ĐỀ: GIÁ TRỊ CỦA LÒNG YÊU NƯỚC.

Cuối buổi học môn Giáo Dục Quốc Phòng và An Ninh, thầy giáo giao bài tập cho học sinh bàn luận chủ đề về "giá trị của lòng yêu nước". Tôi không bảo đảm sự am tường của bản thân về chủ đề này, đành phải dày công tìm tài liệu tham khảo. Trong lúc đó, tôi thoáng nghĩ đến một đoạn thơ của thi phẩm "Đất Nước" nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm sáng tác, tôi đã từng đọc:

"*Mai này con ta lớn lên*

*Con sẽ mang đất nước đi xa*

*Đến những tháng ngày mơ mộng*

*Em ơi em đất nước là máu xương của mình Phải biết gắn bó và san sẻ*

*Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở Làm nên đất nước muôn đời…*"

Bài thơ ấy toát lên lòng nồng nàn yêu nước ở thi sĩ; trong những đoạn "đất nước là máu xương" hay "hoá thân cho dáng hình xứ sở" là cách biểu lộ tình yêu tha thiết và sự gắn bó khăng khít giữa những con người, một nhóm người với Đất Tổ Quê Hương. Lòng ái quốc hiểu đơn giản là như vậy. Ái là yêu, quốc là nước nhà, vậy nên lòng ái quốc đơn thuần là tình yêu dành cho một nơi ta được sinh ra và nuôi dưỡng khôn lớn; nó có thể là một địa phương, vùng đất, những thứ trừu tượng thiêng liêng đặc trưng cho từng dân tộc. Trải qua nghìn năm lịch sử nhân loại, có đất nước được khai sanh và cũng có quốc gia bị diệt vong, có dân tộc cường thịnh và cũng có những tộc người suy nhược bị đồng hoá với kẻ khác. Lòng yêu nước được khơi dậy khi một nhóm người tuy không thân thiết nhưng coi nhau là đồng hương quyết bảo vệ bản sắc chung và luôn luôn ủng hộ đồng loại mình; nó là sức mạnh bất khuất và cũng là một phần giá trị của lòng ái quốc.

Theo góc nhìn chủ quan tập trung, biểu hiện của lòng ái quốc rất dễ nhận thấy ở khuôn mặt của những cổ động viên, khi rạng rỡ lúc ủ rủ về những cuộc tranh đấu hơn thua giữa các đội bóng trong trận cầu quốc tế (world cup). Cho dù khác nhau về giai cấp, đảng phái nhưng ai ai hễ đồng hương thì đều ủng hộ rất nhiệt tình cho đội tuyển quốc gia họ. Đó là giá trị tinh thần hoàn toàn vô giá, là cảm xúc tự nhiên của một người biết yêu quê hương mình. Còn những hoạt động từ thiện giúp đỡ đồng bào miền quê hẻo lánh, những vùng hay gặp thiên tai lũ lụt thiếu thốn nhiều đồ dùng máy móc, hay những đợt quyên góp sách vở bút viết tặng những trẻ em cơ nhỡ như: "Vì Nụ Cười Em Thơ", những việc làm nhân nghĩa như vậy thể hiện giá trị xã hội của lòng ái quốc, gây nên sự đoàn kết dân tộc. Những điều trình bày trên rất quen thuộc với con người Việt Nam vì thường xuyên được nghe và xem về những hoạt động xã hội như vậy qua những phương tiện truyền thông. Nhưng lòng ái quốc không nhất thiết phải là sự ủng hộ, sự cống hiến làm những công việc giúp xã hội thịnh vượng, bởi vì tình yêu nước vốn chỉ là một thứ tình cảm chứ không buộc phải là hành động lớn lao. Ví dụ, nếu là một con người Việt Nam biết giữ gìn "sự trong sáng của tiếng Việt", truyền bá ngôn ngữ Việt cũng như văn hoá đến những ai ham thích tìm tòi về nó, hoặc nhiều khi ta tìm

thấy cảm xúc trong từng con chữ ta viết từng lời ta nói, luôn cảm thấy tiếng mẹ đẻ của ta hoàn mỹ, mong muốn nó trường tồn mãi và ngày càng phát đạt. Cảm xúc ấy nhỏ bé, mờ nhạt và khó mà diễn tả, nhưng lại là căn bản của lòng ái quốc ở mỗi con người sống ở quê hương mình; nhờ tình cảm đó mà dù nghìn năm lưu vong dân tộc Do Thái vẫn giữ được bản sắc văn hoá và ngôn ngữ của họ, cũng như người Việt Nam dù bị nghìn năm Bắc Thuộc và lần lượt trong lịch sử bị các cường quốc xâu xé xâm lăng vẫn giữ được bản chất của mình. Có ý thức giữ gìn thuần phong mỹ tục và tiếng nói quốc dân là nhờ giá trị văn hoá lịch sử của tình yêu nước.

Tuy vậy, khi tìm về một vấn đề càng đi sâu nhiều học giả càng nghiệm được nhiều ẩn khúc của lòng ái quốc (thông qua chủ nghĩa yêu nước). Nhiều học giả cho rằng lòng ái quốc là ích kỷ, thị kỳ và phân biệt chủng tộc. Ví dụ như triết gia Voltaire từng viết: "Một người yêu nước thực sự coi toàn nhân loại là kẻ thù", và ông Kotoku Shusui cũng có ý kiến tương tự rằng chủ nghĩa yêu nước (hay lòng ái quốc) gây sự chia rẽ, phân biệt, thị kỳ nhau giữa những nhóm người, những dân tộc cùng sống trên địa cầu. Nhưng theo ý nghĩ thiển cận của tôi và sự tham khảo các chủ nghĩa tương cận, thì lòng ái quốc chỉ vận động theo khuynh hướng xấu nếu nó bị lạm dụng cho mục đích chính trị, làm biến chất thành chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hoặc chủ nghĩa Sô-vanh; việc tự xem dân tộc mình là thượng đẳng, kiêu ngạo, hung hăng và bắt mọi dân tộc khác phải phục tùng mình như những việc quốc trưởng Đức-Quốc-Xã Hitler hay Tổng thống Mỹ Donald Trump làm, đó mới là sự ích kỷ và là biểu hiện ghê rợn của lòng ái quốc thái quá. Trên thực nghiệm, theo khảo sát Gallup "30% người Mỹ nói rằng bạn phải là một người Cơ đốc giáo sinh ra ở chính nước Mỹ để trở thành một người Mỹ...", đã thể hiện ý nghĩ kỳ thị chủng tộc. Ngoài ra, nhiều người phân biệt minh bạch sự trung thành với Tổ Quốc khác hẳn với sự tôn sùng một tín ngưỡng.

Giá trị của lòng ái quốc được thể hiện qua nhiều phương diện, cụ thể như đã trình bày là về mặt tinh thần, xã hội, văn hoá lịch sử. Tình yêu nước xuất phát từ những cảm xúc nhỏ cá nhân nhưng sâu sắc nồng nàn dành cho những nét văn hoá dân tộc, hoặc bao la hơn là tình yêu đồng bào, tổ quốc,...Lòng ái quốc đơn thuần là tình cảm tích cực giúp con người biết sống vì cộng đồng và cống hiến cho quốc gia, nhưng nếu để bị kẻ xấu lợi dụng xui khiến thực hiện những hành động yêu nước cực đoan thì hoàn toàn tai hại. Vậy nên chúng ta cần nhận thức đúng đắn về lòng ái quốc: yêu nước nhưng không mù quáng và tôn trọng những giá trị phúc lợi nó mang lại: dân tộc đoàn kết thịnh cường, quốc gia vững bền phồn vinh. Phải luôn luôn tỉnh táo và kiềm chế cảm xúc đúng mực.

(Nguồn tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7\_ngh%C4%A9a\_y%C3%AAu\_n%C6%B0%E1%BB%9Bc

https://en.wikipedia.org/wiki/Patriotism)