**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU**

**HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

🙡 🕮 🙣

****

**BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KÌ I**

**ĐỀ TÀI:**

**Sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975**

|  |  |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn: | TS. Chung Thị Vân Anh |
| Khóa – năm học: | 22 - 2024 |
| Họ và tên: | Nguyễn Minh Cường |
| Lớp: DH22PM | Mã SV: 22030126 |

***Bà Rịa -* Vũng *Tàu tháng 12 năm 2024***

***Đánh giá của giảng viên***

***………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………***

**Chữ ký của giảng viên**

# Giới thiệu

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 là một trong những sự kiện lịch sử trọng đại nhất của dân tộc Việt Nam, đánh dấu giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Trong bối cảnh chiến tranh kéo dài và đầy cam go, sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đóng vai trò then chốt, quyết định đến thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến. Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, các lực lượng vũ trang cách mạng đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công chiến lược, kết hợp chặt chẽ với phong trào nổi dậy của quần chúng nhân dân, nhằm đánh đổ chính quyền ngụy quyền Sài Gòn và giải phóng hoàn toàn miền Nam. Vai trò của Đảng không chỉ thể hiện ở việc hoạch định chiến lược, tổ chức và điều phối lực lượng, mà còn ở khả năng huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo nên thế trận vững chắc cho chiến dịch. Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 là minh chứng rõ ràng cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, góp phần hoàn thành mục tiêu lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và phát triển cho dân tộc Việt Nam.

# Lời cảm ơn

Em xin cảm ơn thầy Lê Kinh Nam đã tận tình hỗ trợ và định hướng trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành tiểu luận này. Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến các nhà nghiên cứu và tác giả của những tài liệu tham khảo, nhờ họ mà em có được những thông tin và kiến thức quý giá. Cuối cùng, em xin cảm ơn những người đã giúp em trong việc thu thập và xử lý tài liệu, góp phần quan trọng vào sự hoàn thiện của tiểu luận.

**Mục lục**

[Giới thiệu 1](#_Toc192876543)

[Lời cảm ơn 1](#_Toc192876544)

[Chương 1: BỐI CẢNH LỊCH SỬ TRƯỚC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY 3](#_Toc192876545)

[1.1. Tình hình chính trị, quân sự và xã hội Việt Nam giai đoạn 1973-1975 3](#_Toc192876546)

[1.1.1. Bối cảnh chính trị 3](#_Toc192876547)

[1.1.2. Bối cảnh quân sự 4](#_Toc192876548)

[1.1.3. Bối cảnh xã hội 4](#_Toc192876549)

[1.2. Các yếu tố dẫn đến quyết định mở chiến dịch mùa xuân 1975 6](#_Toc192876550)

[1.2.1. Yếu tố chính trị 6](#_Toc192876551)

[1.2.2. Yếu tố quân sự 6](#_Toc192876552)

[1.2.3. Yếu tố xã hội 6](#_Toc192876553)

[1.2.4. Quyết định chiến lược của Đảng 7](#_Toc192876554)

[Chương 2: SỰ LÃNH ĐẠO VÀ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG 8](#_Toc192876555)

[2.1. Vai trò của Đảng trong việc hoạch định chiến lược 8](#_Toc192876557)

[2.1.1. Định hướng chiến lược 8](#_Toc192876558)

[2.1.2. Khảo sát tình hình chính trị, quân sự và xã hội 9](#_Toc192876559)

[2.1.3. Xác định thời điểm và phương thức triển khai chiến dịch 9](#_Toc192876560)

[2.2. Các quyết định quan trọng của Đảng 10](#_Toc192876561)

[2.2.1. Hội nghị Trung ương lần thứ 21 và các nghị quyết quan trọng 10](#_Toc192876562)

[2.2.2. Tầm quan trọng của các quyết định 10](#_Toc192876563)

[2.3. Tổ chức và điều hành chiến dịch 11](#_Toc192876564)

[2.3.1. Phối hợp giữa các lực lượng quân sự và nhân dân 11](#_Toc192876565)

[2.3.2. Yếu tố then chốt tạo nên sự thành công 11](#_Toc192876566)

[CHƯƠNG 3: DIỄN BIẾN & KẾT QUẢ CHIẾN DỊCH 12](#_Toc192876567)

[3.1. Các giai đoạn chính của Tổng tiến công và Nổi dậy 12](#_Toc192876569)

[3.1.1. Chiến dịch Tây Nguyên (10/3/1975 – 24/3/1975) 12](#_Toc192876570)

[3.1.2. Chiến dịch Huế – Đà Nẵng (21/3/1975 – 29/3/1975) 13](#_Toc192876571)

[3.1.3. Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4/1975 – 30/4/1975) 13](#_Toc192876572)

[3.2. Thắng lợi và ý nghĩa lịch sử 14](#_Toc192876573)

[3.2.1. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 14](#_Toc192876574)

[3.2.2. Bài học lịch sử từ sự lãnh đạo của Đảng 14](#_Toc192876575)

[Chương 4: Kết luận 15](#_Toc192876576)

[Tài liệu tham khảo 15](#_Toc192876577)

# Chương 1: BỐI CẢNH LỊCH SỬ TRƯỚC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY

Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 là một sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Để hiểu rõ quyết định chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) trong việc mở chiến dịch này, cần phân tích bối cảnh lịch sử giai đoạn 1973-1975 – thời kỳ chứng kiến những biến động sâu sắc về chính trị, quân sự và xã hội, cùng các yếu tố dẫn đến bước ngoặt quan trọng này.

## Tình hình chính trị, quân sự và xã hội Việt Nam giai đoạn 1973-1975

Giai đoạn 1973-1975 bắt đầu từ sự kiện Hiệp định Paris được ký kết vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, mở ra một giai đoạn mới trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Tuy nhiên, thay vì hòa bình như kỳ vọng, Việt Nam tiếp tục đối mặt với những biến động phức tạp trên cả ba lĩnh vực: chính trị, quân sự và xã hội.

### Bối cảnh chính trị

Hiệp định Paris đánh dấu sự rút lui chính thức của quân đội Mỹ khỏi Việt Nam, nhưng không chấm dứt hoàn toàn sự can thiệp của Mỹ. Chính quyền Sài Gòn, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, vẫn nhận được sự hỗ trợ kinh tế và quân sự từ Mỹ nhằm duy trì quyền lực và củng cố Quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH). Tuy nhiên, nội bộ chính quyền này ngày càng suy yếu do tham nhũng tràn lan, lạm phát gia tăng và sự bất mãn sâu sắc từ người dân. Các phong trào phản chiến, đòi dân chủ và hòa bình nở rộ tại miền Nam, đặc biệt trong giới trí thức, sinh viên và một số tổ chức tôn giáo tại các đô thị lớn như Sài Gòn, Huế và Đà Nẵng.

Ở miền Bắc, ĐCSVN tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và hỗ trợ cách mạng miền Nam. Dù phải đối mặt với những khó khăn kinh tế do hậu quả của các đợt ném bom ác liệt từ Mỹ trước đó, miền Bắc vẫn duy trì được sự ổn định chính trị và tinh thần đoàn kết mạnh mẽ. Ý chí thống nhất đất nước trở thành động lực chính thúc đẩy mọi nỗ lực của Đảng và nhân dân.

Trên bình diện quốc tế, chính sách đối ngoại của các cường quốc cũng tác động đến Việt Nam. Sau thất bại tại Việt Nam, Mỹ chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, giảm dần sự hiện diện trực tiếp và viện trợ cho chính quyền Sài Gòn. Trong khi đó, Liên Xô và Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ miền Bắc về vật chất và tinh thần, dù quan hệ giữa hai nước này có những căng thẳng nhất định.

### Bối cảnh quân sự

Mặc dù Hiệp định Paris quy định ngừng bắn, các cuộc giao tranh giữa QLVNCH và Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam (QGP) vẫn diễn ra liên tục. QLVNCH, với sự hỗ trợ ban đầu từ Mỹ, nỗ lực củng cố các cứ điểm chiến lược và mở các chiến dịch nhằm giành lại những vùng do QGP kiểm soát. Tuy nhiên, lực lượng này ngày càng bộc lộ yếu kém về sĩ khí và hiệu quả chiến đấu, đặc biệt khi viện trợ quân sự từ Mỹ giảm mạnh sau năm 1973.

Ngược lại, QGP, dưới sự chỉ đạo của ĐCSVN, không ngừng củng cố lực lượng, mở rộng các vùng giải phóng và tiến hành các chiến dịch quân sự quy mô nhỏ nhằm làm suy yếu đối phương. Những hoạt động này không chỉ gây áp lực lên QLVNCH mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho một cuộc tổng tiến công lớn hơn trong tương lai.

### Bối cảnh xã hội

Xã hội miền Nam trong giai đoạn 1973-1975 chịu ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh kéo dài. Kinh tế suy thoái, lạm phát phi mã và đời sống người dân ngày càng khốn khó đã làm gia tăng sự bất mãn với chính quyền Sài Gòn. Các phong trào phản chiến, đòi hòa bình và dân chủ lan rộng, tạo nên một làn sóng chống đối mạnh mẽ, đặc biệt tại các đô thị lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để QGP mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng.

Ở miền Bắc, dù phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh, xã hội vẫn giữ được sự ổn định nhờ các chính sách điều hành hiệu quả của Đảng và Nhà nước. Tinh thần yêu nước và ý chí thống nhất đất nước được củng cố mạnh mẽ, đặc biệt sau khi Mỹ rút quân, tạo động lực to lớn cho nhân dân tham gia hỗ trợ cách mạng miền Nam.

## Các yếu tố dẫn đến quyết định mở chiến dịch mùa xuân 1975

Quyết định mở chiến dịch mùa xuân 1975 của ĐCSVN không phải là một hành động bộc phát, mà là kết quả của quá trình phân tích kỹ lưỡng tình hình chính trị, quân sự và xã hội trong nước cũng như bối cảnh quốc tế. Các yếu tố then chốt sau đây đã góp phần hình thành quyết định lịch sử này.

### Yếu tố chính trị

Sự suy yếu nghiêm trọng của chính quyền Sài Gòn là một trong những nguyên nhân chính. Tham nhũng, bất lực trong quản lý kinh tế - xã hội và sự mất lòng dân đã khiến chính quyền Nguyễn Văn Thiệu rơi vào khủng hoảng toàn diện. Các phong trào phản chiến và đòi dân chủ ở miền Nam ngày càng mạnh mẽ, tạo điều kiện để QGP mở rộng ảnh hưởng và tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng.

Đồng thời, sự thay đổi trong chính sách của Mỹ cũng đóng vai trò quan trọng. Sau Hiệp định Paris, Mỹ giảm dần viện trợ cho chính quyền Sài Gòn, đặc biệt sau vụ Watergate và sự từ chức của Tổng thống Nixon vào năm 1974. Chính sách đối ngoại của Mỹ trở nên bất định, tạo ra “khoảng trống quyền lực” mà ĐCSVN nhanh chóng nhận diện và tận dụng.

### Yếu tố quân sự

Về mặt quân sự, QGP đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong giai đoạn 1973-1975. Lực lượng này không ngừng củng cố sức mạnh, mở rộng các vùng giải phóng và thử nghiệm các chiến thuật mới thông qua các chiến dịch nhỏ lẻ. Những thắng lợi ban đầu đã làm suy yếu đáng kể QLVNCH, đồng thời khẳng định khả năng sẵn sàng cho một cuộc tổng tiến công quy mô lớn.

Ngược lại, QLVNCH ngày càng suy giảm sức mạnh. Dù được trang bị hiện đại, lực lượng này thiếu sĩ khí, mất phương hướng và phụ thuộc nặng nề vào viện trợ Mỹ. Khi nguồn viện trợ bị cắt giảm, QLVNCH rơi vào tình trạng hỗn loạn, không đủ khả năng đối phó với các đòn tấn công của QGP.

### Yếu tố xã hội

Tinh thần đoàn kết và ý chí thống nhất đất nước là động lực xã hội quan trọng. Ở miền Nam, các phong trào phản chiến và đòi hòa bình đã tạo ra một lực lượng quần chúng ủng hộ cách mạng. Ở miền Bắc, nhân dân sẵn sàng hy sinh, đóng góp sức người, sức của để hỗ trợ cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. Sự đồng thuận này là nền tảng vững chắc cho các kế hoạch chiến lược của Đảng.

Ngoài ra, sự hỗ trợ từ các đồng minh quốc tế như Liên Xô và Trung Quốc, dù có những bất đồng, vẫn cung cấp nguồn lực cần thiết để QGP chuẩn bị cho chiến dịch lớn.

### Quyết định chiến lược của Đảng

Dựa trên phân tích tình hình, ĐCSVN nhận định rằng thời cơ chiến lược đã chín muồi. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 21 (tháng 7/1973) và các hội nghị tiếp theo, Đảng xác định mục tiêu “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” là nhiệm vụ hàng đầu. Đến đầu năm 1975, với sự suy yếu rõ rệt của QLVNCH và tình trạng hỗn loạn trong chính quyền Sài Gòn, ĐCSVN quyết định mở chiến dịch mùa xuân 1975, với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, nhằm kết thúc cuộc chiến và hoàn thành sự nghiệp thống nhất.

# Chương 2: SỰ LÃNH ĐẠO VÀ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG

Chiến thắng của Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 không chỉ là kết quả của sức mạnh quân sự mà còn là minh chứng rõ ràng cho vai trò lãnh đạo sáng suốt, quyết đoán của ĐCSVN. Trong chương này, chúng ta sẽ phân tích chi tiết cách Đảng hoạch định chiến lược, ban hành các quyết định quan trọng và tổ chức, điều hành chiến dịch, từ đó làm nổi bật tầm ảnh hưởng của sự lãnh đạo tập trung và linh hoạt đối với thắng lợi lịch sử này.



## Vai trò của Đảng trong việc hoạch định chiến lược

Quá trình xây dựng kế hoạch Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 là một nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự phân tích sâu sắc và định hướng chiến lược rõ ràng từ ĐCSVN. Vai trò của Đảng được thể hiện qua ba khía cạnh chính: định hướng chiến lược, khảo sát tình hình chính trị, quân sự và xã hội, và xác định thời điểm cùng phương thức triển khai chiến dịch.

### Định hướng chiến lược

Sau Hiệp định Paris 1973, ĐCSVN nhận thức rõ rằng mục tiêu giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước không thể đạt được thông qua con đường hòa bình do sự ngoan cố của chính quyền Sài Gòn và sự can thiệp dai dẳng của Mỹ. Vì vậy, Đảng đã chuyển hướng chiến lược từ đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang sang chuẩn bị cho một cuộc tổng tiến công quân sự quy mô lớn. Tại **Hội nghị Trung ương lần thứ 21 (tháng 7/1973)**, Đảng khẳng định:

*“Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn, nhưng nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn còn nặng nề. Chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc tổng tiến công và nổi dậy để hoàn thành sự nghiệp cách mạng.”*

Định hướng này không chỉ kế thừa các nghị quyết trước đó mà còn điều chỉnh phù hợp với bối cảnh mới, nhấn mạnh sự kết hợp giữa tiến công quân sự của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam (QGP) và nổi dậy của quần chúng, tạo nên một đòn đánh đồng loạt, toàn diện nhằm kết thúc chiến tranh.

### Khảo sát tình hình chính trị, quân sự và xã hội

Để xây dựng kế hoạch chiến lược, ĐCSVN đã tiến hành khảo sát và phân tích kỹ lưỡng tình hình trong và ngoài nước. Về **chính trị**, Đảng nhận thấy sự suy yếu nghiêm trọng của chính quyền Sài Gòn, với nội bộ lục đục, phong trào phản chiến lan rộng và sự bất mãn của quần chúng gia tăng. Về **quân sự**, QGP đã được củng cố mạnh mẽ, trong khi Quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH) suy giảm sức mạnh do thiếu viện trợ từ Mỹ và sĩ khí thấp. Về **xã hội**, tinh thần đoàn kết và ý chí thống nhất đất nước của nhân dân cả hai miền trở thành động lực quan trọng.

Trên bình diện quốc tế, Đảng theo dõi sát sao sự giảm viện trợ của Mỹ cho chính quyền Sài Gòn sau Hiệp định Paris, đặc biệt sau vụ Watergate và sự bất ổn chính trị tại Mỹ. Những yếu tố này tạo ra một “khoảng trống quyền lực” mà ĐCSVN nhanh chóng nhận diện và khai thác để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công.

### Xác định thời điểm và phương thức triển khai chiến dịch

Dựa trên phân tích tình hình, ĐCSVN xác định đầu năm 1975 là thời điểm chín muồi cho cuộc tổng tiến công, khi QLVNCH suy yếu nghiêm trọng và chính quyền Sài Gòn rơi vào khủng hoảng toàn diện. Về phương thức, Đảng chủ trương kết hợp ba mũi giáp công:

* Tiến công quân sự của QGP trên các mặt trận trọng điểm.
* Nổi dậy của quần chúng tại đô thị và nông thôn.
* Sự hỗ trợ hậu cần và tinh thần từ hậu phương miền Bắc.

Chiến lược này nhằm tạo ra một cuộc tấn công đồng loạt trên toàn miền Nam, làm tê liệt khả năng phòng thủ của QLVNCH và nhanh chóng giành thắng lợi. Quyết định này thể hiện tầm nhìn chiến lược và khả năng nắm bắt thời cơ của Đảng.

## Các quyết định quan trọng của Đảng

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành chiến dịch, ĐCSVN đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị then chốt, định hình chiến lược và hướng dẫn hành động cho toàn bộ lực lượng cách mạng. Những quyết định này không chỉ phản ánh sự lãnh đạo sáng suốt mà còn thể hiện sự linh hoạt trong điều chỉnh kế hoạch theo diễn biến thực tế.

### Hội nghị Trung ương lần thứ 21 và các nghị quyết quan trọng

**Hội nghị Trung ương lần thứ 21 (tháng 7/1973)** là bước ngoặt trong việc hoạch định chiến lược. Tại đây, Đảng đánh giá tình hình sau Hiệp định Paris và khẳng định cần chuẩn bị cho một cuộc tổng tiến công để giải phóng miền Nam. Nghị quyết hội nghị nhấn mạnh:

*“Phải kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đẩy mạnh tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng, tạo điều kiện cho một cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam.”*

Tiếp đó, vào **tháng 10/1974**, Bộ Chính trị họp và ra quyết định mở chiến dịch mùa xuân 1975, với kế hoạch ban đầu kéo dài hai năm (1975-1976). Tuy nhiên, sau các thắng lợi lớn tại Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng vào tháng 3/1975, Đảng nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch, quyết định đẩy nhanh tiến độ để kết thúc chiến tranh trong năm 1975, với đỉnh cao là **Chiến dịch Hồ Chí Minh.**

### Tầm quan trọng của các quyết định

Các quyết định của Đảng không chỉ định hướng chiến lược mà còn thể hiện sự nhạy bén trong việc điều chỉnh kế hoạch theo thực tiễn. Ví dụ, sau chiến thắng Buôn Ma Thuột (tháng 3/1975), Đảng nhận thấy cơ hội đẩy nhanh tiến độ, từ đó mở Chiến dịch Hồ Chí Minh để giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa. Quyết định này đã giúp kết thúc chiến tranh sớm hơn dự kiến, giảm thiểu thiệt hại và tận dụng tối đa thời cơ chiến lược.

Ngoài ra, các nghị quyết và chỉ thị còn đóng vai trò thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Sự lãnh đạo tập trung của Đảng đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, đảm bảo các lực lượng cách mạng hoạt động đồng bộ và hiệu quả.

## Tổ chức và điều hành chiến dịch

Sự thành công của Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 gắn liền với vai trò tổ chức và điều hành chiến dịch của ĐCSVN. Dưới sự chỉ đạo của Đảng, các lực lượng quân sự và nhân dân đã phối hợp chặt chẽ, tạo nên một chiến dịch quy mô lớn và hiệu quả.

### Phối hợp giữa các lực lượng quân sự và nhân dân

ĐCSVN xây dựng một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng. QGP, dưới sự chỉ huy của Bộ Chỉ huy Miền, được bố trí tại các mặt trận then chốt như Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và Sài Gòn. Đồng thời, các lực lượng du kích và tự vệ địa phương sẵn sàng nổi dậy, hỗ trợ các đơn vị chủ lực.

Nhân dân cũng đóng vai trò quan trọng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các tổ chức quần chúng tích cực tham gia hậu cần, tình báo và nổi dậy tại các đô thị. Chẳng hạn, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, nhân dân Sài Gòn đã hỗ trợ QGP bằng cách cung cấp thông tin, dẫn đường và tham gia lật đổ chính quyền địa phương, góp phần làm tê liệt hệ thống phòng thủ của QLVNCH.

### Yếu tố then chốt tạo nên sự thành công

Sự thành công của chiến dịch mùa xuân 1975 xuất phát từ ba yếu tố then chốt dưới sự lãnh đạo của Đảng:

* Sự chuẩn bị kỹ lưỡng: Đảng đảm bảo mọi khâu từ xây dựng lực lượng, tích lũy vũ khí đến lập kế hoạch đều được thực hiện chu đáo.
* Sự linh hoạt trong điều hành: Đảng nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch khi tình hình thay đổi, như đẩy nhanh tiến độ sau chiến thắng Tây Nguyên.
* Sự đoàn kết và ý chí quyết tâm: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc đã đoàn kết một lòng, sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu thống nhất đất nước.

Nhờ những yếu tố này, chiến dịch đã kết thúc thắng lợi với sự kiện lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

# CHƯƠNG 3: DIỄN BIẾN & KẾT QUẢ CHIẾN DỊCH

Tổng tiến công và Nổi dậy mùa xuân 1975 là đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Việt Nam với thắng lợi giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Chương này tập trung trình bày chi tiết các giai đoạn chính của chiến dịch – từ Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế – Đà Nẵng, đến đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh – cùng với phân tích kết quả và ý nghĩa lịch sử của sự kiện này.



## Các giai đoạn chính của Tổng tiến công và Nổi dậy

Tổng tiến công và Nổi dậy mùa xuân 1975 diễn ra qua ba giai đoạn then chốt, mỗi giai đoạn đều mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, thể hiện sức mạnh quân sự và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Dưới đây là diễn biến cụ thể của từng giai đoạn:

### Chiến dịch Tây Nguyên (10/3/1975 – 24/3/1975)

Chiến dịch Tây Nguyên đánh dấu sự khởi đầu của Tổng tiến công và Nổi dậy mùa xuân 1975, với mục tiêu giải phóng Buôn Ma Thuột – trung tâm chiến lược của Quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH) tại Tây Nguyên.

* Diễn biến chính: Ngày 10/3/1975, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam (QGP) bất ngờ mở cuộc tấn công vào Buôn Ma Thuột. Với chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, các đơn vị QGP nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu. Đến ngày 12/3, Buôn Ma Thuột hoàn toàn được giải phóng. Thắng lợi này buộc QLVNCH phải rút quân khỏi Tây Nguyên, dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống phòng thủ tại khu vực này. Ngày 24/3, các tỉnh còn lại như Pleiku và Kon Tum cũng được giải phóng, kết thúc chiến dịch.
* Ý nghĩa: Chiến dịch Tây Nguyên tạo ra bước ngoặt lớn, làm rung chuyển toàn bộ chiến lược phòng thủ của QLVNCH. Thắng lợi này không chỉ giải phóng một vùng lãnh thổ rộng lớn mà còn gây hoang mang trong hàng ngũ đối phương, mở đường cho các chiến dịch tiếp theo.

### Chiến dịch Huế – Đà Nẵng (21/3/1975 – 29/3/1975)

Sau thành công tại Tây Nguyên, QGP nhanh chóng triển khai Chiến dịch Huế – Đà Nẵng nhằm giải phóng hai thành phố lớn nhất miền Trung, vốn là các cứ điểm quân sự quan trọng của QLVNCH.

* Diễn biến chính: Ngày 21/3/1975, QGP đồng loạt tấn công các vị trí then chốt quanh Huế và Đà Nẵng. Tại Huế, sau bốn ngày giao tranh ác liệt, thành phố được giải phóng hoàn toàn vào ngày 25/3. Tiếp đó, QGP tiến công Đà Nẵng – nơi tập trung lực lượng lớn của QLVNCH. Đến ngày 29/3, Đà Nẵng thất thủ, hàng chục nghìn binh lính QLVNCH tháo chạy hoặc đầu hàng, đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch.
* Ý nghĩa: Chiến dịch Huế – Đà Nẵng tiêu diệt một bộ phận lớn quân chủ lực của QLVNCH, giải phóng toàn bộ miền Trung và tạo đà thuận lợi cho cuộc tổng tiến công vào Sài Gòn. Thắng lợi này cũng chứng tỏ khả năng phối hợp tác chiến quy mô lớn của QGP.

### Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4/1975 – 30/4/1975)

Chiến dịch Hồ Chí Minh là giai đoạn cuối cùng và quyết định của Tổng tiến công và Nổi dậy mùa xuân 1975, với mục tiêu giải phóng Sài Gòn – trung tâm đầu não của chính quyền Sài Gòn.

* Diễn biến chính: Chiến dịch bắt đầu ngày 26/4/1975 với năm mũi tiến công từ các hướng: Bắc, Đông, Nam, Tây và Tây Nam. QGP nhanh chóng đánh chiếm các cứ điểm quan trọng như Biên Hòa, Vũng Tàu và Long An, bao vây Sài Gòn. Đến ngày 30/4, các đơn vị QGP tiến vào nội đô, đánh chiếm Dinh Độc Lập – biểu tượng của chính quyền Sài Gòn. Vào 11h30 cùng ngày, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch.
* Ý nghĩa: Chiến dịch Hồ Chí Minh hoàn tất mục tiêu giải phóng miền Nam, chấm dứt sự tồn tại của chính quyền Sài Gòn. Đây là thắng lợi mang tính bước ngoặt, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ và mở ra kỷ nguyên thống nhất đất nước.

## Thắng lợi và ý nghĩa lịch sử

Tổng tiến công và Nổi dậy mùa xuân 1975 mang lại thắng lợi lịch sử vĩ đại, không chỉ kết thúc chiến tranh mà còn tạo nên những thay đổi sâu sắc cho Việt Nam. Dưới đây là phân tích về kết quả và bài học lịch sử từ sự kiện này.

### Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thắng lợi ngày 30/4/1975 đánh dấu sự giải phóng hoàn toàn miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Đây là kết quả của ba giai đoạn chiến dịch được triển khai liên tục và hiệu quả, dẫn đến sự sụp đổ toàn diện của QLVNCH.

* Ý nghĩa chính trị: Chiến thắng khẳng định chủ quyền và độc lập của Việt Nam, chấm dứt hơn hai thập kỷ chia cắt đất nước. Ngày 2/7/1976, nước Việt Nam thống nhất chính thức ra đời với tên gọi Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra giai đoạn phát triển mới trong hòa bình.
* Ý nghĩa xã hội: Giải phóng miền Nam mang lại tự do cho hàng triệu người dân, xóa bỏ áp bức và bất công của chế độ cũ. Đây là tiền đề để xây dựng một xã hội công bằng và tiến bộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

### Bài học lịch sử từ sự lãnh đạo của Đảng

Sự thành công của chiến dịch mùa xuân 1975 để lại nhiều bài học giá trị về vai trò lãnh đạo và chỉ đạo của ĐCSVN, có ý nghĩa không chỉ trong quá khứ mà còn cho tương lai:

* Nắm bắt thời cơ chiến lược: ĐCSVN đã tận dụng thời điểm QLVNCH suy yếu và chính quyền Sài Gòn khủng hoảng để mở cuộc tổng tiến công, đảm bảo thắng lợi nhanh chóng.
* Phối hợp sức mạnh tổng hợp: Sự kết hợp giữa tiến công quân sự của QGP và nổi dậy của quần chúng đã tạo nên sức mạnh áp đảo, làm tê liệt đối phương trong thời gian ngắn.
* Linh hoạt trong điều hành: Việc đẩy nhanh tiến độ sau các thắng lợi tại Tây Nguyên và Huế – Đà Nẵng cho thấy khả năng thích ứng kịp thời của Đảng trước diễn biến thực tế.

# Chương 4: Kết luận

Chiến thắng mùa xuân 1975 là minh chứng cho vai trò lãnh đạo quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Với sự lãnh đạo tập trung và sáng suốt, Đảng đã hoạch định chiến lược đúng đắn, nắm bắt thời cơ, và kết hợp hiệu quả sức mạnh quân sự với phong trào quần chúng, dẫn đến giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Đây là khẳng định rõ ràng cho vị trí không thể thay thế của ĐCSVN trong lịch sử Việt Nam.

# Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam. (1973). [Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21. Hà Nội](https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-iii/nghi-quyet-so-227-nqtw-ngay-13101973-hoi-nghi-lan-thu-21-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-810): Nhà xuất bản Sự Thật.
2. Bộ Quốc phòng Việt Nam. (1975). [Báo cáo tổng kết Chiến dịch Hồ Chí Minh. Hà Nội: Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam](https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ho-so-su-kien-nhan-chung/su-kien-va-nhan-chung/chien-dich-ho-chi-minh-264-3041975-giai-phong-hoan-toan-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-3381).
3. Trần Văn Giàu. (1985). [Lịch sử Việt Nam cận đại. Tp. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tp. Hồ Chí Minh.](https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/dong-chi-tran-van-giau-nha-cach-mang-ban-linh-nha-giao-uyen-bac-1491883988)
4. Võ Nguyên Giáp. (2005). [Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. Hà Nội: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân.](https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tap-chi/so-tay-xay-dung-dang-4-2016/dai-tuong-vo-nguyen-giap-va-buc-dien-lich-su-than-toc-than-toc-hon-nua-tao-bao-tao-bao-hon-nua-1463623500)
5. [Lê Duẩn. (1976). Thư vào Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Sự Thật.](https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2018/6/3/12/LeDuantuyentapII.pdf)
6. Hoàng Văn Thái. (1995). [Những năm tháng quyết định](https://www.quansuvn.net/index.php?topic=91.0). Hà Nội: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân.