**SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VỚI “TRIẾT LÝ GIÁO DỤC THẾ KỶ XXI”**

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà văn hóa kiệt xuất đồng thời cũng là nhà giáo dục vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Những cống hiến lớn lao của Người trong sự nghiệp giáo dục bao thế hệ con người Việt Nam đã là bộ phận quan trọng làm nên sự nghiệp văn hóa kiệt xuất của Người.

Từ thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh (Phan Thiết), đồng chí Vương ở các lớp huấn luyện chính trị Quảng Châu (Trung Quốc), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ Việt Minh (Cao Bằng), đến các lớp học tập, nghiên cứu lý luận cho cán bộ cao cấp của Đảng, cho các nhân sĩ trí thức,...Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn hiện thân là một người thầy giáo mẫu mực, cần mẫn, chăm sóc cho sự nghiệp “trồng người” của dân tộc. Kết quả là đã hình thành nên bao thế hệ cán bộ cách mạng trung thành, sáng suốt, họ đã cùng với Người đưa dân tộc ta từ một dân tộc nô lệ, bị kìm hãm trong lạc hậu, tăm tối từng bước tiến lên làm chủ đất nước, từng bước nâng cao văn hóa, đạo đức, lối sống,...của mình để sánh vai với năm châu. Trên ý nghĩa đó, Hồ Chí Minh là nhà giáo dục vĩ đại khai sáng cho dân tộc Việt Nam.

Theo quan niệm của Hồ Chí Minh học để hành, “học để làm việc”, muốn *hành* tốt, phải hiểu kỹ, từ đó mới có thể tiến lên sáng tạo cái mới. Ngày xưa, học để làm quan. Ngày nay, học để làm việc, mà việc thì mỗi ngày mỗi nhiều, mối mới. Người nói: “...So với trước, công việc bây giờ khó khăn hơn, to lớn hơn, phức tạp hơn,...Một cái máy tính, một giây đồng hồ làm được hành ngàn phép toán, không phải cộng, trừ, nhân, chia thông thường. Ta phải học toán. Toán rất cao...Liên Xô bắn tên lửa trúng đích xa một vạn hai ngàn cây số,... phải có tính toán giỏi mới trúng đích. Hay như con tàu vũ trụ bay cao hơn 300 cây số, lại bay vòng quanh quả đất...Bây giờ bảo chúng mình bay, có bay được không?”[[1]](#footnote-1)

Từ đó, Người đề ra yêu cầu: *“Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời”[[2]](#footnote-2).* Người nói và tự nêu gương về việc học: *“Tôi năm nay đã 71 tuổi, ngày nào cũng phải học... Công việc cứ tiến mãi. Không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau”[[3]](#footnote-3).* Người cũng nhắc lại lời của Lênin: Học, học nữa, học mãi, “còn sống còn phải học”, “học suốt đời”.

Xuất phát từ quan điểm *“học để làm việc”,* do đó, *về nội dung* học Người đòi hỏi phải thiết thực, gắn với yêu cầu của công việc bản thân, với yêu cầu của đất nước. Người yêu cầu phải sửa đổi triệt để nội dung chương trình, sách giáo khoa cho phù hợp với sự nghiệp kháng chiến kiến quốc (hồi đầu kháng chiến chống Pháp); phù hợp với nội dung khôi phục kinh tế, củng cố quốc phòng, xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước (sau năm 1954); đặc biệt, Người nhắc nhở “phải chú trọng dạy đạo đức công dân”; phải làm sao cho “nhà trường gắn liền với thực tế của nước nhà, với đời sống của nhân dân”, “phải ra sức tẩy sạch ảnh hưởng giáo dục nô dịch của thực dân còn sót lại: học để lấy bằng cấp, dạy theo lối nhồi sọ”[[4]](#footnote-4). Trên cơ sở đó, Người đề ra ba phương châm cho nền giáo dục mới: “Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tế, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội”[[5]](#footnote-5).

Để đạt mục tiêu trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng một nền giáo dục toàn diện: “*Trong việc giáo dục và học tập, phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hoa, khoa học – kỹ thuật, lao động và sản xuất”[[6]](#footnote-6).*

Trong nội dung giáo dục toàn diện đó, Người thường nhấn mạnh trước hết đến lý tưởng xã hội chủ nghĩa và đạo đức cách mạng, tuy nhiên không vì vậy mà coi nhẹ việc học tập văn hóa, khoa học – kỹ thuật. Người thường nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có học thức”, “chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học chắc chắn sẽ đưa loài người đến hạnh phúc vô tận”.

Một nền giáo dục toàn diện, theo Người, phải coi trọng việc rèn luyện thân thể cho học sinh. Người sớm cho lập Nha thể dục, phát động phong trào rèn luyện thân thể, kêu gọi toàn dân tập thể dục, “giữ gìn, bồi đắp sức khỏe”, vì “việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công”. Sau thoát nạn mù chữ, Người yêu cầu phải dạy cho đồng bào những hiểu biết thường thức về vệ sinh, về khoa học,... để dân bớt ốm đau, bệnh tật.

*Về phương pháp,* Người rất chú trọng về cách học. Người chỉ rõ: *“Phải lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào”[[7]](#footnote-7),* tức là thực hiện kết hợp 3 khâu: tự học của cá nhân phải làm cốt, thảo luận của tập thể và hướng dẫn của giáo viên chỉ bổ sung thêm vào, không phải có thầy mới học, mà phải tự tìm sách đọc, lấy sách làm thầy.

Có thế thấy, những tư tưởng trên đây của Hồ Chí Minh là rất mới, rất khoa học và hiện đại, tương ứng với *“triết lý giáo dục thế kỷ XXI”* mà UNESCO đưa ra năm 1996. Những điểm tương đồng, có thể tóm tắt như sau:

*Trước hết*, UNESCO đưa ra khẩu hiệu *“Học suốt đời”,* điều mà Hồ Chí Minh nói từ ½ thế kỷ trước. Tại sao tự học phải là công việc suốt đời?

Trong thời đại thông tin và kinh tế tri thức, lượng tri thức của loài người tăng lên rất nhanh và cũng cũ đi rất nhanh. Theo công bố của các nhà khoa học, lượng thông tin qua internet cứ 100 ngày tăng lên gấp đôi. Tri thức nhân loại cứ sau 4, 5 năm lại tăng lên gấp đôi. Như vậy, một sinh viên tốt nghiệp, ra trường sau 5 năm, kiến thức đã lạc hậu đi một nửa.

Trong ba thập niên cuối thế kỷ XX, khoa học – công nghệ đã đóng góp hơn 70% giá trị vào tăng trưởng kinh tế của các nước công nghiệp phát triển. Như vậy giá trị trí tuệ trong giá thành của sản phẩm tăng lên 6,7 lần, trong khi giá trị đóng góp của cơ bắp và nguyên liệu chỉ còn là một con số!

Ngày nay, nguy cơ thách thức đối với mỗi quốc gia còn là do mù hoặc thiếu thông tin hoặc bị nhiễu thông tin. Vì vậy, phải học để biết, để xử lý thông tin cho đúng, để không vì thiếu thông tin mà đi tới quyết sách sai lầm. Cách mạng không có con đường vạch sẵn, phải luôn luôn tìm tòi, điều chỉnh. Muốn có tầm nhìn xa, muốn xử lý đúng trong mọi tình thế, phải có thật nhiều tri thức. Do đó phải tự học, tự hoàn thiện suốt đời.

*Thứ hai,* về mục tiêu giáo dục, UNESCO đề ra bốn điểm:

Học để biết (cốt lõi là hiểu)

Học để làm (trên cơ sở hiểu)

Học để chung sống (trên cơ sở hiểu nhau)

Học để làm người (trên cơ sở hiểu bản thân mình)

Cùng tư duy như vậy, năm 1949, trên trang đầu cuốn sổ vàng của trường Đảng Nguyễn Ái Quốc Trung ương, Hồ Chí Minh đã viết:

Học để làm việc,

Học để làm người,

Học để làm cán bộ.

Trong phạm vi học tập ở trường Đảng, Bác Hồ chỉ mới nói ba điều thì có hai điều hoàn toàn phù hợp với tư duy giáo dục của UNESCO cuối thế kỷ XX.

*Thứ ba,* UNESCO đưa ra công thức về dạy cách học (phương pháp): Hiệu quả của việc *dạy* được đánh giá từ hiệu quả của việc *học*. Dạy nhằm làm cho hiểu, có hiểu mới hành tốt, do đó giáo viên phải nắm được cách hiểu của người học về những điều mình đã dạy, bằng cách hỏi (kiểm tra), hỏi mà chưa hiểu phải học lại, vì có hiểu đúng mới hành đúng. Đó gọi là công thức 4H của dạy học: HỌC – HỎI – HIỂU –HÀNH.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhiều lần nhắc nhở: “Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ,... có vấn đề chưa thống nhất thì mạnh dạn đề ra và thảo luận cho vỡ lẽ”[[8]](#footnote-8); sau đó phải hành, *“học mà không hành thì học vô ích, hành mà không học thì không trôi chảy”[[9]](#footnote-9),* lý luận phải được đem vận dụng vào thực tế.

*Thứ tư,* UNESCO đưa ra công thức về quá trình tự học: HỌC (tự hỏi, tự đáp, tự đánh giá) => HIỂU (hiểu đúng, hiểu sâu) => HÀNH (ứng dụng, phát triển). Kết hợp vận dụng 6 nấc thang nhận thức của Bloom, ta có sơ đồ:

Đánh giá

Tổng hợp

Phân tích

Thông hiểu

Ứng dụng

Nhận biết

Trong tư duy giáo dục Hồ Chí Minh, ta thấy người luôn luôn căn dặn người học *“không được tin một cách mù quáng từng câu một trong sách”, “phải đặt câu hỏi “vì sao”, phải suy nghĩ kỹ càng xem nó có hợp với thực tế không, có thật là đúng lý không”.*

Nói về tư tưởng giáo dục của Hồ Chí Minh trong sự so sánh với “Triết lý giáo dục thế kỷ XXI” do UNESCO đưa ra để thấy tính cập nhật, tính hiện đại trong tư tưởng giáo dục của Người. Nhiệm vụ của chúng ta là phải nghiên cứu, quán triệt những tư tưởng ấy và vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh hiện nay, khắc phục sự lạc hậu, thụ động của lối dạy đã lỗi thời, tìm ra cách khơi dậy nguồn nội lực của con người Việt Nam, nhanh chóng đưa đất nước tiến lên những bước dài trong thế kỷ XXI.

1. ,2 Hồ Chí Minh: *Toàn tập,* Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, T10, tr.463-464, 465. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. ,4 Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, sđd, T.8, tr.215, 80. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. ,6 Hồ Chí Minh: *Toàn tập,* sđd, T.10, tr.190. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hồ Chí Minh: *Toàn tập,* sđd, T.5, tr.273. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hồ Chí Minh: *Toàn tập,* sđd, T.8, tr.500. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, sđd, T.6, tr.50. [↑](#footnote-ref-9)