**HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN**

**KHOA TUYÊN TRUYỀN**

**TIỂU LUẬN**

**MÔN: VĂN HÓA CHÍNH TRỊ**

**ĐỀ TÀI:  GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG , PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CHÍNH TRỊ  VIỆT NAM HIỆN NAY**

**Họ tên: Vũ Minh Anh**

**Lớp: Văn hóa phát triển K38**

**Mã SV: 1855350006**

**Hà Nội – 2020**

**MỤC LỤC**

[A.Mở đầu 4](#_Toc60137383)

[1.Lý do chọn đề tài: 4](#_Toc60137384)

[2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: 6](#_Toc60137385)

[a)Mục đích: 6](#_Toc60137386)

[b)Nhiệm vụ: 6](#_Toc60137387)

[3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 6](#_Toc60137388)

[a)Đối tượng: 6](#_Toc60137389)

[b) Phạm vi nghiên cứu: 6](#_Toc60137390)

[4.Kết cấu: 6](#_Toc60137391)

[B. NỘI DUNG 7](#_Toc60137392)

[CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VĂN HÓA CHÍNH TRỊ VIỆT NAM 7](#_Toc60137393)

[I)Các khái niệm: 7](#_Toc60137394)

[1.Khái niệm văn hóa: 7](#_Toc60137395)

[2.Khái niệm văn hóa chính trị: 8](#_Toc60137396)

[II)Đặc trưng văn hóa chính trị Việt Nam 10](#_Toc60137397)

[III) Các yếu tố tác động đến phát triển văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay 13](#_Toc60137398)

[1.Tác động của giá trị văn hóa chính trị truyền thống dân tộc 13](#_Toc60137399)

[2.Tác động của hệ văn hóa giá trị thời kỳ đổi mới 17](#_Toc60137400)

[IV) Nội dung xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay 18](#_Toc60137401)

[1.Xây dựng văn hóa trong Đảng 18](#_Toc60137402)

[a)Khái niệm**:** 18](#_Toc60137403)

[b)Các cấp độ của văn hoá Đảng 19](#_Toc60137404)

[c)Văn hóa Đảng trong hệ thống chính trị 19](#_Toc60137405)

[d)Nội dung xây dựng văn hóa trong Đảng: 19](#_Toc60137406)

[2. Xây dựng văn hóa công vụ 21](#_Toc60137407)

[a)Khái niệm: 21](#_Toc60137408)

[b)Mục tiêu 21](#_Toc60137409)

[c)Nội dung 21](#_Toc60137410)

[CHƯƠNG II: TÍNH TẤT YẾU CỦA XÂY DỰNG,  PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY 22](#_Toc60137411)

[1.Khắc phục sự yếu kém, hạn chế trong văn hóa chính trị 22](#_Toc60137412)

[2.Đổi mới tư duy về xây dựng, phát triển VHCT 25](#_Toc60137413)

[CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG , PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CHÍNH TRỊ  VIỆT NAM HIỆN NAY 27](#_Toc60137414)

[C. KẾT LUẬN 29](#_Toc60137415)

[D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 31](#_Toc60137416)

# A.Mở đầu

## 1.Lý do chọn đề tài:

Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ra đời trong bối cảnh Đảng ta chủ động đổi mới tư duy, lãnh đạo toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trong đó có văn hóa. Nghị quyết này thể hiện bước chuyển quan trọng về tư duy lý luận, năng lực đúc kết thực tiễn những năm đầu đổi mới; chứa đựng nhiều giá trị tư tưởng, nhân văn và khoa học. Trong đó, quan điểm văn hóa là mục tiêu và động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ, khẳng định mối quan hệ giữa văn hóa với chính trị và kinh tế. Nghị quyết khẳng định: “Xây dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, vì xã hội công bằng, văn minh, con người phát triển toàn diện. Văn hóa là kết quả của kinh tế đồng thời là động lực của phát triển kinh tế. Các nhân tố văn hóa phải gắn kết chặt chẽ với đời sống và hoạt động xã hội trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, xã hội, luật pháp, kỷ cương…”.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trực diện đề cập đến các vấn đề cần đặc biệt quan tâm giải quyết liên quan đến văn hóa chính trị. Trong mối quan hệ này, văn hóa tiếp tục được xác định là nền tảng quan trọng mang tính quyết định đến hoạt động chính trị. Từng cán bộ, đảng viên, từng tổ chức đảng nếu ứng xử, hành động theo những hệ giá trị chuẩn mực văn hóa thì hoạt động chính trị sẽ đem lại hiệu quả, tạo dựng được lòng tin của nhân dân, là nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển

Hiện nay, khi hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, thì vấn đề bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc ngày càng trở nên quan trọng đối với các quốc gia - dân tộc. Quốc gia - dân tộc nào gìn giữ được bản sắc văn hóa thì có điều kiện trở thành đất nước mạnh, ngược lại, nếu đánh mất bản sắc sẽ trở thành dân tộc bị lệ thuộc. Sự lệ thuộc văn hóa chính là con đường ngắn dẫn đến lệ thuộc về kinh tế, từ đó dẫn đến lệ thuộc về chính trị. Sức mạnh kinh tế không còn là yếu tố mạnh nhất chi phối quyền lực quốc gia, mà “quyền lực mềm” quốc gia gắn với sức mạnh văn hóa ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi đất nước. Thực tế cũng đã cho thấy, chỉ khi quốc gia - dân tộc phát triển dựa trên nền tảng bản sắc văn hóa truyền thống có tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại thì mới bảo đảm các yếu tố cho phát triển bền vững. Nếu đánh mất bản sắc văn hóa hoặc chỉ dựa trên những trào lưu văn hóa du nhập, vay mượn hoặc văn hóa ngoại lai thì một dân tộc có thể sẽ biến mất, chưa nói tới sự phát triển bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì văn hóa chính trị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay vẫn còn gặp rất nhiều vấn đề nổi cộm như: hiện tượng “thờ ơ chính trị”, đó là thái độ, tâm lý bỏ mặc việc xây dựng đảng cho Đảng, cho cấp trên, cho người khác, chỉ lo để bản thân; một số đảng viên có hiện tượng suy đồi đạo đức, tham nhũng,  một số nhóm đề cao lợi ích cá nhân hơn lợi ích dân tộc. Chính vì vậy, việc xây dựng văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay là tất yếu của quy luật. Do đó, em lựa chọn đề tài tiểu luận: ***“ Giải pháp tăng cường xây dựng, phát triển văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay*”**

## 2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:

### a)Mục đích:

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận về văn hóa chính trị Việt Nam và các yếu tố tác động tới văn hóa chính trị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn tình hình văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay, đề xuất các biện pháp nhằm phát huy mặt tích cực và khắc phục các hạn chế trong việc xây dựng, phát triển văn hóa chính trị Việt Nam giai đoạn hiện nay.

### b)Nhiệm vụ:

Để đạt được mục đích nghiên cứu, đề tài cần thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về văn hóa chính trị Việt Nam

Tính tất yếu của xây dựng, phát triển văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay

Đề xuất giải pháp tăng cường xây dựng, phát triển văn hóa chính trị  Việt Nam hiện nay.

## 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

### a)Đối tượng:

Nghiên cứu nội dung xây dựng, phát triển văn hóa chính trị Việt Nam

### b) Phạm vi nghiên cứu:

Trong 5 năm gần đây ( 2015-2020)

## 4.Kết cấu:

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, tiểu luận được kết cấu thành 3 chương:

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VĂN HÓA CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

CHƯƠNG II: TÍNH TẤT YẾU CỦA XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CHÍNH TRỊ  VIỆT NAM HIỆN NAY

# B. NỘI DUNG

## CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VĂN HÓA CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

### I)Các khái niệm:

1.Khái niệm văn hóa: Có nhiều định nghĩa khác nhau về văn hóa

 Theo UNESCO: ‘Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động và sáng tạo trong quá khứ và trong hiện tại. Qua các thế kỷ, hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên một hệ thống các giá trị, các truyền thống và thị hiếu - những yếu tố xác định đặc tính riêng của mỗi dân tộc”. Định nghĩa này nhấn mạnh vào hoạt động sáng tạo của các cộng đồng người gắn liền với tiến trình phát triển có tính lịch sử của mỗi cộng đồng trải qua một thời gian dài tạo nên những giá trị có tính nhân văn phổ quát, đồng thời có tính đặc thù của mỗi cộng đồng, bản sắc riêng của từng dân tộc. Tuy nhiên, nếu chỉ căn cứ vào định nghĩa có tính khái quát này, trong hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa, chúng ta dễ bị hiểu một cách sai lạc: Quản lý văn hóa là quản lý các hoạt động sáng tạo và thu hẹp hơn nữa là quản lý sáng tác văn học nghệ thuật. Thực tế quản lý văn hóa không phải như vậy, quản lý văn hóa ở cấp xã lại càng không phải chỉ có thế.

Theo Hồ Chí Minh: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”. Định nghĩa của Hồ Chí Minh giúp chúng ta hiểu văn hóa cụ thể và đầy đủ hơn. Suy cho cùng, mọi hoạt động của con người trước hết đều “vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống”, những hoạt động sống đó trải qua thực tiễn và thời gian được lặp đi, lặp lại thành những thói quen, tập quán, chắt lọc thành những chuẩn mực, những giá trị vật chất và tinh thần được tích lũy, lưu truyền từ đời này qua đời khác thành kho tàng quý giá mang bản sắc riêng của mỗi cộng đồng, góp lại mà thành di sản văn hóa của toàn nhân loại.

Ở một góc độ khác, người ta xem văn hóa như là một hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo, tích lũy trong hoạt động thực tiễn qua quá trình tương tác giữa con người với tự nhiên, xã hội và bản thân. Văn hóa là của con người, do con người sáng tạo và vì lợi ích của con người. Văn hóa được con người giữ gìn, sử dụng để phục vụ đời sống con người và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

#### 2.Khái niệm văn hóa chính trị:

“Văn hóa chính trị là một khái niệm tập hợp dùng để chỉ những giá trị chính trị quan trọng, tri thức, quan niệm và thái độ trong một xã hội; những dạng thức được bộc lộ ra thông qua hoạt động chính trị và tham dự chính; những quy tắc công khai hay mặc nhiên được thừa nhận của quá trình chính trị; và những cơ sở thường nhật của các hệ thống chính trị” (Werner J. Patzelt (Đức)

“Văn hóa chính trị được tạo thành bởi những tri nhận, những giá trị và những bộc lộ cảm tình mà dân chúng của một cộng đồng/tập thể nào đó mang lại cho một quá trình mà tại đó những giá trị chân xác sẽ được định vị” (Sách: Đề cương bài giảng văn hóa chính trị, 2006).

A.Đôđin: “Văn hóa chính trị là quá trình xã hội hóa chính trị, suy cho cùng là quá trình phổ cập những giá trị và quy tắc chính trị nhất định” và “quá trình xã hội hóa trong chừng mực nào đó đưa đến sự ra đời các thiết chế xã hội, các giá trị và những chuẩn mực hành vi phù hợp với tiến trình phát triển”

Nguyễn Đăng Duy –sách “Phật giáo với văn hóa Việt Nam”: “Khái niệm văn hóa chính trị dùng để nói lên một nội dung văn hóa, để chỉ về tri thức chính trị (tư tưởng học thuyết chính trị) tích lũy được trong việc điều hành quản lý một xã hội, một cộng đồng hoặc một quốc gia nào đó”.

Nguyễn Văn Huyên: “Văn hóa chính trị là một phương diện của văn hóa, ở đó kết tinh toàn bộ giá trị, phẩm chất, trình độ, năng lực chính trị, được hình thành trên một nền chính trị nhất định, với phương thức hoạt động chính trị nhất định, thực hiện lợi ích giai cấp, dân tộc, cộng đồng phù hợp với xu hướng phát triển và tiến bộ của xã hội loài người”

Từ điển Bách khoa Việt Nam: “Chính trị là toàn bộ hoạt động có liên quan đến mối quan hệ giữa các cấp, giữa các dân tộc, các tầng lớp xã hội mà cốt lõi của nó là vấn đề giành chính quyền, duy trì và sử dụng quyền lực nhà nước, sự tham gia công việc của nhà nước, sự xác định hình thức tổ chức, nhiệm vụ, nội dung hoạt động nhà nước”

Định nghĩa văn hóa chính trị: Văn hóa chính trị là khái niệm phản ánh những giá trị của một lĩnh vực (bộ phận, thành tố) của văn hóa tổ chức xã hội, được hình thành từ thực tiễn chính trị, trong việc tổ chức đời sống cộng đồng, việc nắm giữ và thực thi quyền lực của cộng đồng, thể hiện ra như một “kiểu”, “dạng”, “nền”, “hệ thống” chính trị trong lịch sử.

Chính trị là khái niệm chỉ việc tổ chức, sử dụng và thực thi quyền lực chung của một quốc gia nhằm đạt mục tiêu chính trị của chủ thể chính trị, đáp ứng nguyện vọng, ý chí và lợi ích của cộng đồng.

Ở mỗi quốc gia, cộng đồng, văn hoá chính trị thực hiện một số chức năng căn bản sau:

* Giáo dục: Thông qua quá trình giao tiếp chính trị, văn hoá chính trị trang bị cho con người những tri thức cần thiết cho hoạt động chính trị, giúp họ hiểu biết về phương thức tổ chức và vận hành của hệ thống chính trị, qua đó mỗi cá nhân ý thức rõ hơn về vai trò của mình trong hệ thống tổ chức quyền lực xã hội, cũng như những nghĩa vụ, bổn phận đối với hệ thống đó.
* Giao tiếp và liên kết cộng đồng: Văn hoá chính trị giúp gìn giữ và trao truyền các giá trị chính trị từ các thế hệ trước cho thế hệ sau, kết nối giữa truyền thống với hiện tại, duy trì và củng cố bản sắc chính trị của các cộng đồng, dân tộc. Nó cũng là nền tảng của hệ thống chính trị, là cơ sở để liên kết các công dân, các nhà chính trị với nhau. Trong một cộng đồng, khi mọi người cùng chia sẻ các niềm tin và giá trị, trong đó có niềm tin và giá trị chính trị, thì các thành viên trong cộng đồng, một cách tự nhiên, đã trở thành một khối thống nhất. Chính các giá trị được chia sẻ là chất keo kết dính các cá nhân với nhau.
* Điều chỉnh hành vi của các công dân, các nhà chính trị khi họ tham gia vào đời sống chính trị: Trên cơ sở nhận thức về mục tiêu, lý tưởng, các giá trị, các cá nhân có xu hướng điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với các chuẩn mực giá trị của cộng đồng, của xã hội. Các niềm tin, giá trị chính trị sẽ trở thành các tiêu chí để các thành viên cộng đồng cân nhắc trước khi đưa ra các quyết định lựa chọn khi họ tham gia vào đời sống chính trị.

### II)Đặc trưng văn hóa chính trị Việt Nam

Ngoài những điểm chung, văn hóa chính trị chịu tác động của đặc trưng văn hóa riêng của từng dân tộc. Văn hóa Việt Nam - một nền văn hóa đa dạng, phong phú - là một cộng đồng phức hợp về bao gồm 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh (Việt) chiếm trên 91%. Người Việt có một số ưu thế như sức sống bền bỉ dẻo dai, mẫn cảm với cái mới, năng lực sáng tạo rất dồi dào. Địa bàn sinh tụ của người Việt ở vào vùng nhiệt đới, gió mùa, nắng lắm, mưa nhiều lại tập trung theo mùa nên bão lũ thường xuyên xảy ra và đi kèm với nó là ẩm thấp, dịch bệnh... Môi trường sống là vùng đất giao thoa với những biến động thường xuyên đã đặt ra cho con người những thử thách hiểm nghèo. Khắc phục và thích ứng với hoàn cảnh đó, người Việt trải qua nhiều thế hệ đã được tôi rèn bản lĩnh và nhiều truyền thống đã hình thành.

Những chuẩn mực xã hội và quy phạm đạo lý truyền thống đã có ảnh hưởng không nhỏ đến văn hóa chính trị Việt Nam. Đây là những yếu tố được hình thành trong một quá trình rất lâu dài của lịch sử. Những chuẩn mực hay quy phạm ngưng đọng lại, đã trở thành những giá trị được cả cộng đồng thừa nhận thì rất khó biến đổi, rất khó bị mất đi, thậm chí được coi là trường tồn. Vì vậy, nó có tác dụng rất lớn trong việc kiểm soát và điều chỉnh các hành vi của mỗi thành viên trong cộng đồng. Đối với người Việt, do đặc điểm của lịch sử, luôn luôn phải đối chọi với các thế lực ngoại bang để bảo tồn giống nòi. Những cuộc chiến tranh để giành và giữ độc lập dân tộc diễn ra khá thường xuyên nên thái độ đối với quyền lợi dân tộc là một chuẩn mực, một thước đo quan trọng của người Việt Nam.

Kế thừa những chuẩn mực xã hội mang tính truyền thống, trong giai đoạn cách mạng hiện đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu khẩu hiệu nổi tiếng “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Khẩu hiệu đó đáp ứng đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân Việt Nam nên đã có sức lan tỏa vô cùng rộng lớn. Vì đây là một giá trị tinh thần được cả xã hội đề cao, nên qua năm tháng nó trở thành một quy phạm đạo lý chính trị của người Việt Nam. Vũ khí mạnh mẽ nhất giúp dân tộc Việt Nam thành công trước những thử thách đó là đoàn kết dân tộc. Do đó, đoàn kết thống nhất là một chuẩn mực của đạo lý Việt Nam. Để duy trì khối đoàn kết thống nhất, người Việt Nam có một chuẩn mực xã hội truyền thống là quyền lợi cá nhân phải phục tùng quyền lợi của cộng đồng, quyền lợi của các cộng đồng nhỏ phải phục tùng quyền lợi của cộng đồng lớn, quyền lợi của cả dân tộc.

Nói đến văn hóa chính trị không thể không kể đến tập quán chính trị của cư dân. Đây là một nội dung quan trọng của truyền thống chính trị. Nó phản ánh lối ứng xử truyền thống của cư dân với chính quyền. Qua tổng kết của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, có thể nêu một số biểu hiện về tập quán chính trị của người Việt Nam. Thứ nhất, Việt Nam là một dân tộc không sùng tín. Do đó trong lịch sử không có hệ tư tưởng tôn giáo nào hoặc những học thuyết cai trị nào khiến cho người Việt sùng bái đến mức cực đoan hoặc làm mê muội họ. Thứ hai, người Việt Nam có mẫn cảm về chính trị và dễ can dự các công việc chính trị. Thứ ba, Việt Nam là một dân tộc không cam chịu, bất khuất.

Tính cách dân tộc, hay nói cách khác là quan niệm truyền thống thường chi phối cách nhìn nhận về đạo đức phẩm chất và tính chất của sự cống hiến.. Với riêng cá nhân thì phải biết hy sinh cá nhân và đem tài năng phụng sự dân tộc. Do đặc điểm của một nước nông nghiệp, vốn có truyền thống trọng kinh nghiệm hơn trọng tài năng, nên tuổi tác cũng là một yếu tố quan trọng tạo nên uy tín. Bên cạnh những yếu tố nội sinh, trong văn hóa chính trị còn phải kể đến tư tưởng chính trị, các học thuyết cai trị và các giáo lý tôn giáo được du nhập vào nước ta qua các thời kỳ lịch sử, đã từng có vai trò thống trị trong quá khứ. Những yếu tố này thậm chí còn tiếp tục tác động đến thiết chế chính trị hiện đại.

Ở nước ta, bệ đỡ tư tưởng cho các hệ thống chính trị đã từng tồn tại trong lịch sử bao gồm những học thuyết, những tư tưởng chính trị-tôn giáo có nguồn gốc ngoại lai như Phật giáo, Khổng giáo, Đạo giáo. Tuy nhiên, một đặc điểm rất nổi bật trong văn hóa chính trị Việt Nam là những tư tưởng và học thuyết ngoại lai chỉ có sức sống khi nhập thân vào dân tộc, hòa đồng với những tư tưởng, đạo lý chính trị bản địa, tuy không được hình thức hóa bằng các học thuyết, chủ nghĩa nhưng luôn là cốt lõi cho bệ đỡ tư tưởng chính trị. Thậm chí, nó còn là nhân tố chi phối buộc các học thuyết và hệ tư tưởng ngoại lai phải thay hình đổi dạng để phù hợp với đặc điểm dân tộc. Đó là chủ nghĩa yêu nước,ý thức tự tôn dân tộc và truyền thống nhân ái, hòa đồng mang tính chất làng xã. Mặt khác, trải qua một thời gian dài, thích nghi, biến đổi, Phật giáo, Khổng giáo, Đạo giáo và các giá trị văn hóa tiếp nhận khác cũng đã trở thành một bộ phận của văn hóa nói chung và văn hóa chính trị Việt Nam nói riêng.

### III) Các yếu tố tác động đến phát triển văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay

Đảng ta xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động. Việc vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh phải được đặt vào trong một bối cảnh nhất định, nhất là thời kỳ hiện nay, thời kỳ đang có sự biến đổi nhanh chóng và phức tạp, bao gồm cả những thách thức và cơ hội cho cách mạng nước ta. Tình hình chính trị của đất nước luôn luôn giữ được ổn định. Tình hình xã hội có tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Vị thế của đất nước không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế, tiếp tục phát huy nội lực kết hợp với tranh thủ ngoại lực để phát triển nhanh và bền vững, trước mắt phấn đấu đến năm 2020 về cơ bản làm cho Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nguồn lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được tăng cường; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản; vị thế của nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao.

#### 1.Tác động của giá trị văn hóa chính trị truyền thống dân tộc

Trong văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay, tồn tại cả những giá trị truyền thống và hiện đại. Và tư tưởng yêu nước được coi là một trong những giá trị cốt lõi, xuyên suốt đối với sự phát triển của xã hội, tạo nên văn hóa chính trị truyền thống Việt Nam đặc sắc.

 Ý thức chính trị tự tôn, tự cường dân tộc, sáng tạo,đấu tranh giữ vững nền độc lập dân tộc, là giá trị cốt lõi của nền văn hóa chính trị yêu nước của nhiều triều đại phong kiến trong lịch sử dân tộc. Suốt mười thế kỷ dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc, nhân dân các dân tộc của nước Âu Lạc vẫn không ngừng đấu tranh giành lại độc lập dân tộc. Ý chí tự lực, tự cường được biểu hiện trong cuộc đấu tranh bền bỉ và quyết liệt nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trước âm mưu đồng hoá của các triều đại phong kiến Trung Quốc đã củng cố thêm tinh thần dân tộc và ý thức độc lập dân tộc của nhân dân ta.

Ví dụ như cuộc khởi nghĩa thắng lợi, tháng giêng năm 544 Lý Bí tuyên bố lập nước, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. Lý Bí lên ngôi hoàng đế, xưng là Nam đế (vua của Nước Nam), dựng điện Vạn Thọ, tổ chức triều đình với hai ban Văn - Võ.  Cuộc khởi nghĩa Lý Bí thắng lợi, dựng nước Vạn Xuân đã nói lên ý chí độc lập tự cường và lòng tin vững chắc của nhân dân ta về một nền độc lập dân tộc bền vững trong tương lai. Việc Lý Bí xưng đế vương và đặt niên hiệu riêng đã “phủ định ngang nhiên quyền làm bá chủ thiên hạ” của hoàng đế phương Bắc, vạch rõ sơn hà, cương vực và là sự khẳng định dứt khoát rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc độc lập, là chủ nhân của đất nước và vận mệnh của mình. Hay như chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của người anh hùng dân tộc Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng cuối năm 938 đã kết thúc hoàn toàn thời kỳ mất nước kéo dài hơn một nghìn năm. Dân tộc ta đã giành lại chủ quyền đất nước. Đó là quá trình đấu tranh liên tục, bền bỉ và dũng cảm của dân tộc ta vì độc lập và tự do. Âm mưu đồng hoá của kẻ thù phong kiến phương bắc hoàn toàn bị phá sản. Bản sắc văn hoá, tiếng nói dân tộc được bảo tồn và phát triển trong khi không ngừng tiếp thu và dân tộc hoá tinh hoa văn hoá và vốn từ ngữ nước ngoài..

         Những giá trị văn hóa truyền thống vừa là cơ sở, nền tảng, vừa là thành tố cơ bản hình thành nên văn hóa của dân tộc Việt Nam và luôn được phát huy có hiệu quả trong suốt thời kỳ đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ vững chắc Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

Về cơ bản, văn hóa chính trị của nhiều triều đại có sự thống nhất giữa lợi ích gia tộc và quốc gia, là cơ sở của đoàn kết chống giặc ngoại xâm.

Văn hóa chính trị của một số triều đại có tư tưởng thân dân, trọng dân. Nổi bật là tư tưởng thân dân của Nguyễn Trãi. Về bản chất là tư tưởng được phát biểu từ góc độ người dân. Nội dung lớn của văn hóa chính trị mà Nguyễn Trãi suốt đời theo đuổi chính là nhân nghĩa được kế thừa từ Nho giáo của Trung Quốc, nhưng đã có sự phát triển và mở rộng lên một tầng cao mới gắn với quan niệm của ông và truyền thống, thực tiễn cuộc sống của dân tộc. Theo Nguyễn Trãi, nhân nghĩa là thương dân, vì dân, an dân “việc nhân nghĩa cốt ở an dân”; nhân nghĩa là sự khoan dung, độ lượng; nhân nghĩa là lý tưởng xây dựng đất nước thái bình… Như vậy, nhân nghĩa ở đây gắn bó chặt chẽ với dân, với những người cũng khổ chứ không phải là tấm bình phong bảo vệ “người quân tử”, trật tự đẳng cấp trong xã hội, quyền lực của vua và tầng lớp “bề trên” trong xã hội. Với ông, nhân nghĩa cũng có nghĩa là yêu quê hương, đất nước. An dân trong tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là yêu cầu phải chấm dứt mọi tai ương, bạo ngược, bóc lột nhân dân, là phải tạo cho dân cuộc sống yên bình, no ấm. An dân đồng thời cũng chính là kế sách giữ nước,

Văn hóa chính trị của một số triều đại có tư tưởng an dân, chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam mang đậm tư tưởng dân chủ và tính nhân văn sâu sắc, yêu nước gắn liền với yêu dân và ý thức cộng đồng, phản ánh tư tưởng chủ đạo “Nước lấy dân làm gốc”. Năm 1010, với quyết tâm xây dựng một quốc gia độc lập, hùng cường và bằng tầm nhìn chiến lược, Lý Thái Tổ đã quyết định dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên là Thăng Long “để mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ giữa làm kế cho con cháu muôn đời, trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân”. Trong thế kỷ XIII, với tư tưởng tiến bộ của Trần Hưng Đạo “khoan thư sức dân, làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách để giữ nước”, nhà Trần đã thực hiện “cử quốc nghênh địch”, định hướng và phát huy cao độ lòng yêu nước của toàn dân nên cả ba lần đều đánh thắng quân xâm lược Nguyên - Mông. Những năm đầu thế kỷ XV, Nguyễn Trãi, Lê Lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược đã chăm lo xây dựng thống nhất, đồng bộ các yếu tố “dân giàu, nước mạnh, binh cường”, thực thi nhiều việc làm nhân nghĩa “cốt để dân yên” và “duy trì thế nước yên”

Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì văn hóa chính trị truyền thống cũng tồn tại rất nhiều mặt hạn chế.

VHCT truyền thống Việt Nam cơ bản là văn hóa chính thể quân chủ chuyên chế - chính thể phong kiến trung ương tập quyên. Dù có tư tưởng thân dân, an dân, nhưng trên thực tế vua vẫn là tối thượng, có quyền quyết định tất cả.

Họ thường giao phó trọng trách đất nước thể hiện trong việc lập người kế vị không nghĩ đến gốc nước: chọn Trần Dụ Tông mới 6 tuổi lên ngôi vua, chọn Nhật Lễ, là con người làm trò, không có tài đức. Về nhân cách cũng có một số vua lười chính sự, ham chơi, không nghe lời người trung, không tin dùng hiền tài, vua chúa thiếu đức tài, triều đình và xã hội thiếu dân chủ. Trong chế độ quân chủ chuyên chế, vua là người đứng đầu và toàn quyền quyết định các công việc nội trị, ngoại giao, quân sự,… Sự phát triển của đất nước, vì vậy, hoàn toàn vào vua. Nhưng chế độ cha truyền con nối thường đưa lên ngôi báu những vị vua kế nghiệp thiếu từng trải, hiểu biết, bản lĩnh, thậm chí thiếu cả tấm lòng với nước với dân.

 Dưới chế độ phong kiến, phản ứng của người bị trị chỉ có thể là lời can gián của một số vị quan chính trực; mức cao hơn là hoàng tộc hoặc quyền thần làm đảo chính cung đình, đưa con cháu khác của vua lên thay; mức cao nhất là dân nổi lên khởi nghĩa, lật đổ triều đại này, lập nên triều đại khác. Tất cả ba con đường này đều không phải là giải pháp để phát triển, bởi vì nếu không có cơ chế chọn người kế nghiệp đúng và không có dân chủ để điều chỉnh thì lời can gián đúng không được vua nghe, thậm chí người can gián còn có nguy cơ mất mạng; thay vua này bằng vua khác, nếu vua có anh minh thì cũng chỉ được một thời; lập ra triều đại mới mà triều chính, xã hội vẫn vận hành theo cách cũ thì trước sau cũng đi vào vết xe đổ của tiền triều.

Thời Trần, Chu Văn An là thầy của vua dâng sớ xin chém bảy nịnh thần, không được vua nghe, phải cáo quan về ở ẩn. Thời Lê, Uy Mục sa đọa, độc ác, bị người trong hoàng tộc giết đi và thay bằng Tương Dực. Những ông vua mới này không chỉ sa đọa mà còn vét ngân khố và sức dân để xây Cửu Trùng Đài, phá đi xây lại Cơ chế tuyển lựa, trọng dụng nhân sự sai lầm.

Từ sai lầm gốc của chế độ trong việc dùng người là chọn người đứng đầu theo kiểu cha truyền con nối, chỉ sau một thời gian, phần lớn các triều đại phong kiến Việt Nam đã đi chệch khỏi nguyện vọng cầu hiền, phát triển đất nước lúc ban đầu. Nhiều hiền thần, thậm chí công thần lập quốc, bị gạt bỏ, bức hại; gian thần lộng hành; nạn mua quan bán tước tràn lan. Có thể lấy dẫn chứng trong sử sách về tình trạng này ở bất cứ triều đại nào. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến nguyên khí quốc gia bị suy kiệt, khiến các triều đại rơi vào khủng hoảng rồi tiêu vong.

#### 2.Tác động của hệ văn hóa giá trị thời kỳ đổi mới

Đổi mới ở nước ta đã đi qua một chặng đường hơn 30 năm mang tầm vóc của một cuộc cách mạng, một quá trình cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diện và triệt để mọi lĩnh vực của đời sống. Từ Đại hội XII, Đảng ta xác định phải bảo đảm tính đồng bộ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Đổi mới kinh tế nổi bật ở xây dựng và phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó phải là nền kinh tế thị trường hiện đại, vận động theo quy luật của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập kinh tế và hội nhập quốc tế.

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Hiến pháp 2013: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền..

Xây dựng hệ văn hóa trong đổi mới hệ thống chính trị là thực hiện tốt nhất chỉ dẫn chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh “chính trị cốt ở đoàn kết và thanh khiết, thanh khiết từ việc nhỏ đến việc lớn”. Đảng là đạo đức, là văn minh, là hiện thân của văn hóa. Đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta, trong đó có đổi mới và chỉnh đốn Đảng - mà đây là nội dung cốt yếu, quan trọng và quyết định nhất đối với thành công của đổi mới hệ thống chính trị và toàn bộ sự nghiệp đổi mới nói chung, đồng thời là quá trình xây dựng văn hóa, bảo đảm cho văn hóa tham dự vào đời sống chính trị như một tác nhân sâu xa, mạnh mẽ và bền bỉ nhất để chính trị trở thành văn hóa chính trị. Theo đó, văn hóa chẳng những là mục tiêu mà còn là động lực của phát triển.

Chính thể Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua nguyên tắc bầu cử bình đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín nhân dân đã bỏ phiếu bầu ra cơ quan đại diện của mình (Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp).Quyền lực Nhà nước tối cao thuộc về Quốc hội. Quốc hội được bầu theo nhiệm kỳ 05 năm, có quyền lập pháp, quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước nhằm mục tiêu: “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Một nền chính trị nhất quán về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển.

### IV) Nội dung xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay

Nghị quyết 33 - NQ/TW chỉ rõ: Trọng tâm của xây dựng văn hóa trong chính trị nước ta hiện nay là: "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân".

#### 1.Xây dựng văn hóa trong Đảng

##### a)Khái niệm**:**

Văn hóa Đảng là tổng thể các phương thức và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được thể hiện trong thực tiễn xây dựng và lãnh đạo của Đảng đối với dân tộc đem lại thắng lợi to lớn cho cách mạng Việt Nam, kết tinh thành những giá trị tinh thần cao đẹp của Đảng và của dân tộc.

Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị hợp pháp trong xã hội, bao gồm các Đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội được liên kết với nhau trong một hệ thống cấu trúc, chức năng với các cơ chế vận hành và mối quan hệ giữa chúng nhằm thực thi quyền lực chính trị, phản ánh bản chất của chế độ chính trị của quốc gia, con đường phát triển của quốc gia đó.

##### b)Các cấp độ của văn hoá Đảng

Một là, cấp độ về tư tưởng, về điểm, đường lối, chính sách của Đảng ... là cấp độ có ý nghĩa cốt lõi

Hai là, cấp độ thể chế, thiết chế quy định hoạt động của Đảng, tổ chức và cơ chế hoạt động của Đảng bảo đảm định hướng chính trị

Ba là, các giá trị, các chuẩn mực hành vi và khuôn mẫu ứng xử để xác lập nhân cách của các thành viên trong Đảng – Văn hóa nhân cách

##### c)Văn hóa Đảng trong hệ thống chính trị

 Vai trò định hướng chính trị trong đời sống xã hội và trong hệ thống chính trị: định hướng về lựa chọn con đường phát triển của đất nước là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Vai trò tổ chức và cơ chế đảm bảo hoạt động của Đảng trong hướng chính trị, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, của cộng đồng dân tộc Vai trò gương mẫu thế hiện ở văn hóa nhân cách của chủ thể lãnh đạo/quản lý, phản ánh nhân cách cá nhân đảng viên.

##### d)Nội dung xây dựng văn hóa trong Đảng:

***Thứ  nhất, tiếp tục XDVH trong Đảng về phương diện chính trị, tư tưởng:***

* Kiên định CNMLN, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"
* Kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng
* XDVH trong Đảng về năng lực cầm quyền, lãnh đạo, năng lực dự báo các khả năng và triển vọng phát triển của đất nước, của nhân loại.

Đổi mới, hoàn thiện văn hóa Đảng về tổ chức bộ máy

* Từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong bộ máy
* Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.
* Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, trình độ năng lực, có văn hóa ứng xử, xứng đáng với vị trí lãnh đạo xã hội.

***Thứ hai, xây dựng văn hóa trong Đảng về đạo đức, nhân cách:***

* Xây dựng văn hóa trong Đảng gắn với đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
* Bổ sung hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, làm cơ sở cho đảng viên rèn luyện
* Đề cao sự gương mẫu của cá nhân đảng, tổ chức Đảng, là nội dung quan trọng của VHĐ
* Xây dựng văn hóa trong Đảng phải có sự kết hợp giữa kỷ cương của Đảng với pháp luật nhà nước

Nói tóm lại, xây dựng văn hóa trong Đảng hiện nay, thực chất là đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức – cán bộ, nhiệm vụ được xác định là “then chốt” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” nói chung, và là khâu “đột phá” trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước nói riêng, và đó cũng là khâu đột phá về xây dựng văn hóa trong chính trị như nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI).

#### 2. Xây dựng văn hóa công vụ

##### a)Khái niệm:

Văn hóa công vụ là văn hóa của tổ chức, cơ quan công quyền, dựa trên việc xác định các giá trị và chuẩn mực chung, được cộng đồng công chức chia sẻ và cùng thực hiện, tạo thành khuôn mẫu, thói quen, nếp sống, nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực thực thi công vụ trong quản lý nhà nước.

##### b)Mục tiêu

Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.

##### c)Nội dung

Hệ giá trị của nền công vụ (thể chế, cơ chế, công nghệ..)

Tinh thần, thái độ, trình độ chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức

Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

## CHƯƠNG II: TÍNH TẤT YẾU CỦA XÂY DỰNG,  PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY

### 1.Khắc phục sự yếu kém, hạn chế trong văn hóa chính trị

Văn hóa chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị có vai trò hết sức quan trọng bởi nó góp phần vận hành hệ thống chính trị theo những mục tiêu đã đề ra. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Tuy nhiên, khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, một số giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ bị mai một dần; các giá trị mới được xác lập chưa thực sự vững chắc, chưa mang tính xã hội phổ biến. Trong thời kỳ hiện nay, do tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan, một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có những hành vi phản văn hóa. Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn”.

Mở cửa hội nhập, hợp tác toàn diện nếu không có sự kiểm soát sẽ làm cho những yếu tố phản giá trị thâm nhập, lan truyền trong đời sống xã hội. Những phản giá trị đó sẽ làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo, quản lý bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ với nhiều hình thức mới ngày càng tinh vi; dễ làm cho cán bộ lãnh đạo, quản lý “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội làm cho việc tuyên truyền, kích động, xuyên tạc của các thế lực phản động đối với những thông tin, sự việc sai sự thật, nhất là những sự kiện nóng liên quan đến chính trị diễn ra một cách trực tiếp, nhanh chóng dễ làm cho một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý bị kích động về tâm lý, dao động niềm tin, tác động tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm, niềm tin và hành vi chính trị của họ.

Phong cách, tác phong của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý còn thể hiện sự quan liêu cửa quyền, hách dịch, thiếu văn hóa trong công tác lãnh đạo, quản lý, trong giao tiếp với cấp trên, cấp dưới, với đồng nghiệp. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thực sự cố gắng phấn đấu nâng cao trình độ, năng lực công tác, làm việc cầm chừng, hiệu quả, chất lượng không cao

 Lợi dụng, lạm dụng quyền lực được trao; Không tôn trọng dân, vô cảm trước những yêu cầu bức xúc của nhân dân; tư duy nhiệm kỳ,chỉ chăm lo vun vén lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm. Có thể kể đến những cá nhân đã liên quan tới công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển trong các vụ việc sai nguyên tắc như: Trịnh Xuân Thanh (về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang), Vũ Quang Hải (tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Phó Tổng Giám đốc Sabeco), Lê Phước Hoài Bảo (làm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Quảng Nam)…Tuân theo Lời dạy của Bác Hồ, Đảng ta luôn chủ trương “giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội” (VK ĐH11. Tr.257). Và thực tế về chủ trương đường lối Đảng ta có sự thống nhất cao. Tuy vậy, hiện nay trong các cấp tổ chức Đảng khác nhau, kể cả cấp cao nhất cũng có những ý kiến khác nhau về những vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng. Dư luận cho rằng, trước đây trong Đảng cũng có những ý kiến bất đồng với nhau, nhưng chủ yếu là do đánh giá, nhận định vấn đề, tức thuộc về quan niệm, quan điểm. Còn hiện nay, ngoài vấn đề thuộc cách nhìn nhận, đánh giá, quan điểm còn do lợi ích. Đây là điều hết sức nguy hiểm trong Đảng; bởi đó là sự biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cái đối lập với đạo đức cách mạng, cái phi văn hóa. Gần đây trong Đảng, Quốc hội cũng thường nhắc đến hiện tượng, tình trạng “lợi ích nhóm”. Điều này hoàn toàn trái ngược với tôn chỉ mục đích của Đảng ta, một đảng mác-xít được hình thành do nhu cầu giải phóng dân tộc, vì sự phồn vinh, trường tồn của Tổ quốc, vì quốc dân, đồng bào. Ngoài lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân, Đảng ta không còn lợi ích nào khác. Ấy vậy mà, lợi ích quốc gia, lợi ích của dân tộc nay được chia ra nhóm này, nhóm nọ, dẫn đến sự hiềm khích trong Đảng.

 Phương thức, cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập như bộ máy cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả; quan hệ giữa các chủ thể chưa được xác định rõ ràng, chồng chéo, chưa phát huy hết tiềm năng, tính năng động của các chủ thể. Do vậy, đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị đang là đòi hỏi của công cuộc đổi mới hiện nay. Trong điều kiện mới hiện nay, việc nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trong xây dựng hệ thống chính trị không chỉ là yêu cầu xuất phát từ thực tiễn hiện nay của Việt Nam sau hơn 30 năm tiến hành đổi mới đất nước mà còn là xu hướng chung của thế giới. Trong bối cảnh đó, Việt Nam phải chịu những sức ép không nhỏ từ cả bên ngoài và nội tại để đổi mới, hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực của hệ thống chính trị, bảo đảm hội nhập quốc tế thành công. Sự phát sinh và diễn biến phức tạp của các vấn đề khi hội nhập quốc tế, đòi hỏi hệ thống chính trị phải đủ mạnh và linh hoạt để kịp thời ứng phó với những vấn đề xuất hiện trong quá trình hội nhập, đáp ứng mục tiêu và nhu cầu phát triển bền vững của dân tộc, đất nước trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, trước sự phong phú và đa dạng của các mô hình hệ thống chính trị trên thế giới (cả về thực tiễn và lý luận), để đảm bảo không chệch hướng về mặt chính trị, định hướng phát triển; kế thừa và vận dụng linh hoạt những kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng hệ thống chính trị, Đảng ta khi nghiên cứu và tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của các nước cần phải dựa trên các cơ sở sau: Bảo đảm sự biện chứng giữa cái phổ biến và cái đặc thù, cái lịch sử và cái logic một cách cụ thể trên phương diện đổi mới hệ thống chính trị là nguyên tắc cần được tuân thủ hết sức nghiêm ngặt. Trong đó, tính phù hợp và hiệu quả là mục tiêu, là thước đo trình độ của việc đổi mới một cách tổng thể và trực tiếp đổi mới chính trị.

### 2.Đổi mới tư duy về xây dựng, phát triển VHCT

 Thực chất văn hóa chính trị là văn hóa lãnh đạo và văn hóa quản lý - văn hóa lãnh đạo, cầm quyền, văn hóa quản trị đất nước

Xây dựng văn hóa chính trị thực chất là xây dựng văn hóa, con người trong hệ thống chính trị; đổi mới phương thức, cơ chế, nội dung lãnh đạo/quản lý.

Xây dựng, phát triển văn hóa chính trị là nhằm xác lập bản lĩnh văn hóa dân tộc nói chung, bản lĩnh văn hóa chính trị nói riêng để tạo nền tảng tinh thần, động lực cho phát triển.

Văn hóa lãnh đạo, quản lý là một bộ phận quan trọng của văn hóa, là hệ thống những giá trị, chuẩn mực với những đặc trưng khác nhau của một con người, một tổ chức tạo nên phong cách lãnh đạo, quản lý khoa học, có ảnh hưởng ở phạm vi rộng lớn đến cách thức hành động của mọi người và tổ chức nhằm đạt được đồng thuận thực hiện các mục tiêu đã đặt ra của hệ thống

Tuy nhiên, việc thực hiện cơ chế, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ có phần lúng túng, có mặt còn chậm, thiếu đồng bộ, còn nhiều chồng chéo và bất cập,vẫn còn tình trạng “hành chính hóa”, “công chức hóa”, “viên chức hoá”. Tổ chức bộ máy của Đảng và toàn hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc; chức năng, nhiệm vụ ở một số tổ chức còn chồng chéo; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; thẩm quyền, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chưa rõ

Còn có biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thật sự sâu sát thực tế, cơ sở. Tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít chậm được khắc phục.

Những hạn chế, khuyết điểm trên đây làm cho Đảng ta chưa thật sự trong sạch, vững mạnh, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý là đòi hỏi khách quan của xu thế thời đại và là đòi hỏi bức thiết của tình hình hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

## CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG , PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CHÍNH TRỊ  VIỆT NAM HIỆN NAY

**Thứ nhất**, cần nâng cao trình độ văn hóa chính trị của quần chúng nhân dân nhằm lôi cuốn mọi công dân vào hoạt động chính trị - xã hội, phát triển ở họ tính tích cực chính trị, sự phản xạ và sự hưởng ứng nhanh chóng với những hiện tượng chính trị, những nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước đề ra. Trình độ văn hóa chính trị của nhân dân là một thước đo về hiệu quả hoạt động chính trị của những người lãnh đạo hết lòng vì quyền lợi của nhân dân. “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân”. “tâm huyết , trí tuệ và niềm tin, là “ý Đảng, lòng Dân” hòa quyện cùng mong muốn, khát vọng và ý chí vươn tới một tương lai rạng rỡ của đất nước và toàn dân tộc”.

**Thứ hai**, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm.

**Thứ ba,** tiếp tục đổi mới bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xác định rõ quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách; quyền hạn đi đôi với trách nhiệm và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi; dân chủ trong Đảng là cơ sở dân chủ ngoài xã hội. Cần thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương.

**Thứ tư,** quan tâm xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện đảng cầm quyền, người cán bộ lãnh đạo, quản lý có văn hoá là không dùng quyền lực, mà bằng thuyết phục, cảm hoá thông qua trí tuệ và cái tâm, cái đức. “không phải cứ viết lên trán chữ “cộng sản” là được quần chúng yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức”.  Tăng cường dân chủ là phải tẩy sạch bệnh quan liêu trong hệ thống chính trị. Những hành vi nắm quyền cậy quyền, lợi dụng, lạm dụng, say mê quyền lực, tranh giành quyền lực, tham quyền cố vị, quan liêu mệnh lệnh là hành vi lãnh đạo, quản lý phản văn hoá, là kẻ thù của văn hoá.

**Thứ năm**, tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

**Thứ sáu**, chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, coi đây là yếu tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cho phù hợp với nền kinh thế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước… Cần đổi mới phương thức phối hợp hoạt động giữa cơ quan Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trên cơ sở mối quan hệ: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

# C. KẾT LUẬN

Tóm lại, văn hóa chính trị là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu để cho mỗi người hướng tới để rèn luyện, học tập và tu dưỡng bản thân, xứng đáng là một công dân trong một đất nước và xã hội tiến bộ, văn minh.

Chăm lo đến việc giáo dục văn hóa chính trị là chăm lo đến sự nghiệp trồng người, chăm lo đến sự nghiệp xây dựng đất nước “vì lợi ích trăm năm” và “muốn có chủ nghĩa xã hội trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Nhà hoạt động chính trị vừa phải tự rèn luyện, tự hoàn thiện trình độ văn hóa chính trị của mình, đồng thời, phải là người nêu gương sáng cho những người khác. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, văn hóa chính trị càng cần được đề cao, nhất là đối với những nhà hoạt động chính trị, bởi vì họ chính là tấm gương học tập, là biểu tượng của một nền văn hóa chính trị hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc của chúng ta hiện nay.

Văn hóa chính trị không có mục đích tự thân trong đời sống chính trị, không tự nhiên hình thành ở mỗi cá nhân cũng như ở các nhà chính trị, ở đảng chính trị, nhưng cần xây dựng, bồi dưỡng để trở thành nhu cầu nội sinh trong từng cá nhân, tổ chức. Từ đó, mới tạo được nền tảng để tập hợp, giáo dục quần chúng, tìm ra được các hình thức tổ chức phù hợp để quy tụ mọi tầng lớp, giai cấp xã hội phấn đấu theo định hướng của đảng chính trị.

Văn hóa chính trị có vai trò rất to lớn đối với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc trong việc tổ chức xã hội, định hướng điều chỉnh các hành vi và quan hệ xã hội. Đồng thời, thúc đẩy hoạt động của cá nhân, giai cấp trong chính trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động chính trị.

Xu hướng toàn cầu hóa đã mở ra cơ hội phát sóng cũng tạo ra những thách thức mới cho mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Việc giữ vững những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là những giá trị văn hóa chính trị có vai trò rất trọng đối với sự ổn định nền chính trị. Từ đó sẽ tạo ra động lực cho sự hòa nhập, phát triển, ổn định của nước ta. Văn hóa chính trị ở nước ta có một quá trình hình thành và phát triển lâu dài, gắn liền với lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc và dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Điều đó đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, thống nhất giữa tính cách mạng và tính khoa học, truyền thống với hiện đại,. Cũng chính từ đó đã tạo nên nét đặc sắc trong văn hóa chính trị ở nước ta quan

# D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương khóa XI: “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”
2. Ngô Sỹ Liên (1993), Đại việt sử ký toàn thư, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội
3. Trần Văn Bính (2004), “Bài học lớn về văn hoá Đảng” Tạp chí Tư tưởng văn hoá
4. Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thanh Tuấn và Lê Kim Việt (2006), Chính trị, từ quan điểm Mác - Lênin đến thực tiễn Việt Nam hiện nay, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội
5. Trần Ngọc Liêu (2013), Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về Nhà nước với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, Nxb chính trị quốc gia - sự thật, Hà Nội.