TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC CỦA QUÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

**I/. TPHCM TRONG GIAI ĐOẠN KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP.  
1. Phong trào công nhân và nông dân trong những năm 1930 - 1935.**Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập. Tháng 3 năm 1930. Đảng bộ Đảng Cộng sản tại Sài Gòn và hai tỉnh Gia Định, Chợ Lớn được thành lập. Từ đây nhân dân thành phố có được một đảng bộ vững mạnh, được Trung ương và xứ ủy trực tiếp chỉ đạo, mở ra một trang sử mới trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do.  
1930 Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã ảnh hưởng tai hại vào kinh tế Nam Kỳ và Sài Gòn mà hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo và cao su.

1930 – 1931 giai đoạn này; công nhân và lao động Sài Gòn bắt đầu rải truyền đơn, căng biểu ngữ, hô hào trên báo chí, lập công đoàn, lãn công, bãi công, bãi thị, họp mít tinh, kéo đi biểu tình, hô khẩu hiệu, v.v..

Năm 1932, sau cuộc khủng bố trắng 1930-1931 của đế quốc Pháp, phong trào tuy gặp nhiều khó khăn,nhưng vẫn giữ vững tính dẻo dai liên tục, thể hiện ở cuộc Tổng bãi công của nữ công nhân Hoa kiều làm ở 12 hãng dệt Chợ Lớn (1932), cuộc bãi công của 12 nhà máy xay Chợ Lớn (1934)...

Những cuộc đấu tranh này đã kết thúc một thời kỳ làm quen và tập sự với phương pháp đấu tranh mới và mở ra cao trào mới cho Sài Gòn, đồng thời cũng tiêu biểu cho cả nước sau cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1936 - 1939).

**2. Phong trào đấu tranh chống pháp 1936 – 1939.**Các cuộc vận động dân chủ trên cả nước phát triển; Sài Gòn đã giữ một vai trò quan trọng.  
Các từng lớp nhân dân Sài Gòn từ quần chúng cơ bản công nhân, nông dân, dân nghèo thành thị, cho đến trí thức, viên chức, nhân sĩ dân chủ đều được phát động rộng rãi

Năm 1937 là thời điểm của cao trào công nhân Việt Nam ở Sài gòn phát triển, từ cuối năm 1937 đến cuối năm 1938 – 1940 là thời kỷ khủng bố trắng của thực dân pháp, sau khi chính phủ Mặt trận Bình dân bên Pháp bị đổ. Hầu hết Hội đồng lao động, cán bộ công khai của Đảng và Công đoàn ở Sài Gòn bị bắt bớ, tra tấn. Báo chí, sách tiến bộ bị cấm. 1935 - 1936, Sài Gòn bước vào cao trào:

**3. Phong trào đấu tranh chống pháp 1940-1945.**

Chiến tranh giữa các đế quốc là thời cơ để nhân dân ta khởi nghĩa, giành lại chủ quyền. Luận cương chính trị năm 1930 của Đảng đã chỉ rõ, đồng thời Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VI họp tại Sài Gòn, tháng 11-1939 cũng đã khẳng định như vậy.

Tháng 7-1940, Xứ ủy Nam Kỳ họp hội nghị mở rộng ở Mỹ Tho để bàn về khởi nghĩa

tuy nhiều cán bộ đảng viên bị bắt nhưng các cuộc khởi nghĩa vẫn diễn ra, bắt đầu từ Hóc Môn và nhiều xã thuộc tỉnh Gia Định và Chợ Lớn.  
Tại quận Hóc Môn, quân và dân đã chiếm được Nhà việc xã, dinh Quận và đồn Hóc Môn. Quận Thọ rút lên lầu cố thủ và gọi tiếp cứu từ Sài Gòn và Gia Định.  
Tại quận Gò Vấp, nghĩa quân đánh chiếm đồn Ngã Năm Vĩnh Lộc, bao vây các đồn Lăng Cha Cả, Vườn Tiêu.  
Sau đó thực dân pháp phản công, các cuộc khởi nghĩa ở sài gòn thất bại, tuy bị thực dân Pháp dìm trong biển máu, chúng đem bắn ở Hóc Môn các lãnh tụ của Đảng bị bắt: Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Võ Văn Tần,Nguyễn Thị Minh Khai. Rất nhiều đồng chí đã bị các tòa án binh kêu án tử hình, rất nhiều đồng chí đã bị tra tấn  
đến chết, bị giết trên các đường làng

Sau Cách mạng tháng 8/1945 thành công, đến 23/09/1945 pháp xâm lược việt nam lần 2. Sài Gòn bị địch chiếm, nhưng trong suốt chín năm kháng chiến, các hoạt động vũ trang của ta trong nội thành vẫn diễn ra liên tục khiến cho hậu phương của địch thường xuyên mất an toàn, mất ổn định.

1. Đánh bại âm mưu chia để trị

Thấy không thể chiếm lại toàn bộ Việt Nam trong một thời gian ngắn, Pháp thi hành chính sách "chia để trị", thành lập cái gọi là "nước Cộng hòa Nam Kỳ tự trị".

Để cổ động cho âm mưu Nam Kỳ tự tị, Pháp chi tiền cho bọn bồi bút ra các báo Phục Hưng, Tiếng Gọi,Bình dân. Nhưng người Sài Gòn tẩy chay những tờ báo lá cải ấy những người trí thức yêu nước ở Sài Gòn đã đưa ra bản "Tuyên ngôn của trí thức Sài Gòn - Chợ Lớn" (Manifeste des intellectuels de Saigon - Cholon) bằng hai thứ tiếng Việt và Pháp.  
Sau khi khẳng định: "Chính phủ Hồ Chí Minh là Chính phủ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân Việt Nam", các nhà trí thức "kêu gọi Chính phủ Pháp mở lại các cuộc thương thuyết với Chính phủ Việt Nam để sớm  
chấm dứt chiến tranh"

1. Đánh bại âm mưu dùng người Việt đánh người Việt  
   Thấy "trò hề Nam Kỳ quốc" không còn ăn khách nữa, thực dân Pháp chuyển sang chơi "lá bài Bảo Đại".

So với âm mưu Nam Kỳ tự trị, "lá bài Bảo Đại" thâm độc hơn nhiều: thực dân muốn "dùng người Việt đánh người Việt".

Ngày 19-5-1949, hàng trăm nhân sĩ, trí thức Sài Gòn ra bản Tuyên ngôn thứ hai, phản đối "giải pháp Bảo Đại"

Ngày 1-6-1949, bảo Đại đến Sài Gòn lần đầu tiên sau ba năm sống lưu vong. Nhân dân thành phố "đón tiếp" ông ta bằng cách đóng cửa tiệm, không họp chợ, không ra đường.  
Tháng 7-1949, Bảo Đại đến hai trường trung học công lập lớn nhất thành phố - Pétrus Ký và Gia Long(nay là Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai) - để cổ động thanh niên gia nhập "Quân đội quốc gia", thực hiện chủ trương "dùng người Việt đánh người Việt" của thực dân. Học sinh đã khóa cổng, không cho ông vào trường, hạ cờ vàng ba sọc đỏ xuống, tung truyền đơn lên án ông ta làm bù nhìn cho thực dân.  
Ngày 24-12-1949, học sinh nhiều trường công, tư ở Sài Gòn, Chợ lớn, Gia Định và một số tỉnh lân cận đồng loạt bãi khóa chống ngụy quyền Bảo Đại.  
Pháp - Bảo Đại hoảng sợ, ra lệnh đóng cửa một số trường và bắt bớ nhiều học sinh.

Run sợ trước khí thế đấu tranh sục sôi của nhân dân Sài Gòn, Thủ hiến Trần Văn Hữu phải hứa thỏa mãn các yêu sách của Phái đoàn: mở cửa  
các trường, trả tự do cho những học sinh bị bắt, nhận lại những công nhân bị sa thải vì đã bãi công để dự đám tang trò Ơn, cho phép ra lại những tờ báo bị đóng cửa vì loan tin các cuộc đấu tranh của quần chúng

1. Đánh bại ý đồ can thiệp Mỹ  
   Sau hơn bốn năm tham chiến, Pháp ngày càng đuối sức, phải ngửa tay xin Mỹ viện trợ đôla và súng đạn.  
   Lợi dụng tình hình đó, Nhà Trắng quyết định nhảy vào Đông Dương can thiệp ngày càng sâu hơn.  
   Ngày 27-2-1950, Chính phủ Truman công nhận ngụy quyền Bảo Đại.

Trong bối cảnh ấy, 325 nhân sĩ, trí thức Sài Gòn công bố bản Tuyên ngôn hòa bình (3-1954), công khai"yêu cầu Quốc hội cùng Chính phủ Pháp ra lệnh cho quân đội viễn chinh ngưng chiến ở Đông Dương để có thể tiến tới một giải pháp hòa bình có lợi cho hai dân tộc Pháp - Việt".

Ngày 13-3-1954, trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ mở màn. Hơn 15 nghìn quân viễn chinh Pháp bị vây chặt trong tập đoàn cứ điểm này.  
Về phía ta Phối hợp với các chiến sĩ Điện Biên, quân và dân Sài Gòn dùng chiến thuật du kích tiến công hàng chục đồn bót địch ở các vùng ven đô.