## BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG Bộ HUYỆN ĐỨC PHỔ TİNH QUẢNG NGÃI



## LICH SỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC PHỔ 1930-1975

NĂM 2005

Anh bial 1:
TUONG DẢI KỶ NIẸM CUộC blểu tinh CUỦA NHÂN DÂN DỨC PHỞ
Chiém huyẹn gương
(NGȦY B-10-1930)

## ban Chấp hành Đảng bộ huyện bức phổ TİNH QUẢNG NGĀI

# LİCH SỬ <br> ĐẢNG Bộ huYện dức PHỔ <br> (1930-1975) 

(Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Minh Gañg


2005

# Chịu trách nhiệm xuất bản: 

 BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY ĐỨC PHỔChỉ đạo biên soạn:
Tập sách xuất bả̉n năm 1995
NGUYỄN ĐỨC TÂM
CAO VĂN LẸ
HOÀNG NAM CHU
Tập sách tái bản năm 2005
LÊ QUANG THÍCH,
NGUYÊN THANH TÂM,
VÕ DUY TRINH.

Biên soạn:
Tập sách xuất bản năm 1995
NGUYÊN NGOC OANH
HOÃNG VĂN BẢY
Tập saçon tái bản năm zoo
VÕ VĂN HÀO.

Các đồng chí tham gia giúp đở biên soạn:
PHẠM NHỚ, TA THANH,
CAO VIẾT HANH, TRẦN ĐỨC MINH, NGUYỄN THÁI BÌNH.


# CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890-1969) 

## Lời nói Jà̀u

Bốn mươi lăm năm là một khoảng thời gian không dài trong lịch sử của một đất nước, một dân tộc. Đối với lịch sử phong trào cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ trong suốt bốn mươ lăm năm ấy (1930-1975) có biết bao biến cố đã diễn ra, biết bao sự kiện và con người làm nên lịch sử đã xuất hiện. Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ luôn tự hào là nơi ra đời của Đảng bộ Quảng Ngãi, là một trong những địa phương luôn đi đầu trong các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Dảng.

Để tái hiện trang sử hào hùng của Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ trong giai doạn 1930-1975, từ năm 1990 dến năm 1995 Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo tổ chức sưu tầm, nghiên cứu xác minh tư liệu để xuất bản tập sách Lịch sử Dảng bộ huyện Dức Phổ giai đoạn 1930-1975. Tử đó đến nay, tập sách đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong, ngoài huyện đón đọc với tất cả sự trân trọng và tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Ban Thường vụ Huyện uỷ cūng đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, bổ sung tư liệu của đồng bào, đồng chí, của những người con quê hương Đức Phổ đang sinh sống ở mọi miền của Tổ quốc. Với lòng mong muốn tiếp tục hoàn thiện hơn tập lịch sử Đảng bộ huyện, Ban Thường vư Huyện uỷ tập trung chl đạo nghiên cứu, thẩm định tư liệu để chỉnh biên tập sách trên. Đến nay việc chỉnh biên tập Lịch sử Đảng bộ huyện Đức Phổ giai đoạn 1930-1975 (tái bản có sửa chữa, bổ sung) dã hoàn thành.

Tập sách dựa trên những tư liệu, tài liệu dã được Ban Thường vụ Huyện uỷ thẩm định, xuất bản năm 1995, đồng thời bổ sung thêm các tư liệu, tài liệu, các nhận định, đánh giá các sự kiện, nhân vật lịch sử trong phong trào cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ từ năm 1930 đến năm 1975.

Tập sách đã được các nhân chứng lịch sử qua các thời kỳ cách mạng của Đảng bộ huyện đóng góp bổ sung tư liệu, sự kiện, giúp đỡ đánh giá, thẩm định. Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng chắc chắn tập sách không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế. Ban Thường vụ Huyện uỷ rất mong nhận được ý kiến góp ý của đồng chí, đồng bào để những lần xuất bản sau tập sách ngày càng hoàn thiện. Nhân dịp tập sách được tái bản, Ban Thường vụ Huyện uỷ xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo trong các thời kỳ cách mạng của huyện, các bậc lão thành cách mạng, đồng chí, đồng bào trong và ngoài huyện, Hội đồng hương Đức Phổ ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã đóng góp nhiều y kiến quý báu trong quá trinh tổ chức biên soạn tập sách.

Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2005 và Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ huyện Đức Phổ, Ban Thường vụ Huyện uỷ trân trọng giới thiệu với cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện và bạn đọc tập sách này.

Đúc Phổ, tháng 9 năm 2005.

## TM/ BAN THƯỜNG VU HUYỆN UỶ

BÍ THƯ

## Lê Quang Thích



Huân chương phong tặng danh hiệu
"Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" huyện Đức Phổ


Bản đồ hành chính huyện Đức Phổ


Bản đồ hành chính huyện Đức Phổ

## MỞ ĐẦU

## DIỀU KIỆN TỬ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HộI VÀ TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC

## 1/ Điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế - xã hội.

Huyện Đức Phổ nằm ở phía nam tỉnh Quảng Ngãi, trải dài từ $14,31^{\circ}$ đến $14,60^{\circ}$ vĩ bắc, giữa $108,49^{\circ}$ đến $109,05^{\circ}$ kinh đông ${ }^{(1)}$. Chiều dài của huyện từ bắc vào nam là 38 km , chiều ngang từ tây sang đông nơi rộng nhất là 21 km , phía bắc giáp huyện Mộ Đức, phía nam giáp huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định, phía tây giáp huyện Ba Tơ, phía đông giáp Biĉ̉n Đông. Diện tích $381,86 \mathrm{~km} 2$, dân số: 149.973 người ${ }^{(2)}$. Đức Phổ được thành lập năm 1899 gồm 3 tổng Cảm Đức, Quý Đức và Lại Đức. Đến năm 1906, 3 tổng đổi thành Phổ Cảm, Phổ Tri và Phổ Vân với 78 làng.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, huyện Đức Phổ lấy tên là huyện Nguyễn Nghiêm. Ba tổng: tổng Phổ Cảm lấy tên là tổng Trần Kha, tổng Phổ Tri lấy tên là tổng Huỳnh Lầu, tổng Phổ Vân lấy tên là tổng Phan Bằng.

Đầu năm 1946, theo chủ trương của Trung ương, cấp tổng giải thể, các làng được hợp nhất thành xã. Toàn huyện có 13
${ }^{(1)}$ Chiều dài của huyện là khoảng cách giữa vĩ tuyến đi qua điểm cực bắc (thôn Hội An) và vĩ tuyến đi qua điểm cực nam của huyện (thôn Vĩnh Tuy), Chiều ngang chỗ rộng nhất là từ núi Cửa (Phổ Vinh) đến thôn Vực Liêm (Phổ Phong).
${ }^{\text {(2) }}$ Theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi nãm 2004. Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
xã là Phổ Phong, Phổ Thuận, Phổ Văn, Phổ Quang. Phổ An, Phổ Nhơn, Phổ Ninh, Phổ Hoà, Phổ Minh, Phổ Vinh. Phổ Khánh, Phổ Cường, Phổ Thạnh. Các làng cũ được gọi là thôn.

Hiện nay huyện Đức Phổ có 15 xã, thị trấn, gồm thị trấn Đức Phổ và các xã Phổ Phong, Phổ Thuận, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ An, Phổ Nhơn, Phổ Ninh, Phổ Hờ, Phổ Minh, Phổ Vinh, Phổ Khánh, Phổ Cường, Phổ Thạnh và Phổ Châu.

Đức Phổ là một trong những huyện có thiên nhiên rất thơ mộng của tỉnh Quảng Ngãi. Liên Trì dục nguyệt ${ }^{(1)}$ là một trong 12 cảnh đẹp từ nghìn xưa, là một trong những biểu tượng của mảnh đất và con người Quảng Ngãi. Sa Huỳnh, địa danh thuộc xã Phổ Thạnh, có bãi biển du lịch nổi tiếng, đồng thời là chiếc nôi của nền văn hoá lâu đời trên đất Việt ${ }^{(2)}$. Ở Sa Huỳnh vẫn còn có nhiều di tích văn hoá cổ xưa như lăng Ông Nam Hải, miếu Thiên Yana, miếu bà Thuỷ... Làng Tân Hội, núi Xương Rồng, sông Trà Câu, cửa Mỹ Á ... từ bao đời là những cảnh đẹp của người đân xứ Quảng, gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc. Tân Hội, quê hương của đồng chí Nguyễn Nghiêm - Bí thư Tỉnh uỷ đầu tiên của Quảng Ngãi, nơi ra đời của Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. Núi Xương Rồng là nợi thành lập tổ chức "Dự bị

[^0]Cộng sản" tháng 7/1929 - làm nhiệm vụ của Ban vận động thành lập Đảng bộ tỉnh. Huyện đường Đức Phổ, nơi diển ra cuộc nổi dậy của hàng ngàn đồng bào đánh chiếm huyện, mở đầu cao trào đấu tranh của nhân dân Quảng Ngãi dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đoạn sông Trà Câu, gần cửa Mỹ Á là nơi diễn ra hội nghị đại biểu liên tỉnh ngày 23/4/1935, quyết định chuyển tổ chức Địa phương chấp uỷ Trung Trung kỳ thành Ban Cán sự Trung Nam của Xứ uỷ Trung kỳ. Núi Dầu Rái (thuộc xã Phổ Phong) là một trong 2 chiến khu cách mạng của tỉnh Quảng Ngãi trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Đức Phổ cũng là nơo đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng sống thử̛ ấu thơ và chứng kiến cụ thân sinh Trần Văn Phổ - một viên tri huyện nổi tiếng thanh liêm - tuẫn tiết giữa huyện đường vì không chịu cung cấp lương thảo cho thực dân Pháp đàn áp nhân dân trong vùng. Những tên đất, tên làng ở Đực Phổ đā đi vào lịch sử như chiếc nôi nuôi dương nhiều chiến sỹ cộng sản toàn tỉnh trong những năm đầu Đảng bộ mới ra đời lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân Quảng Ngâi chống thực dân Pháp. Qua hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc, nhiều địa danh ở Đức Phổ đã trở thành di tích lịch sử- văn hoá được Bộ Văn hoá thông tin và Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận như Huyện đường Đức Phổ (Thị trấn), Quay Mỏ (Phổ Cường), chiến thắng Phổ An, Cầu Giác (Phổ Thuận) ${ }^{(1)}$ v.v..

Địa hình Dức Phổ không thuần nhất. Vùng tây và nam chiếm phần lớn diện tích toàn huyện, mang tính chất bán sơn

[^1]địa, tiếp giáp với vùng rừng núi của dãy Trường Sơn hùng vĩ. Nhiều dãy núi lan ra đến biển làm cho địa hình lồi lõm với những đèo dốc liên tiếp, phong cảnh thật hữu tình. Trên quốc lộ số I có đèo Mỹ Trang, đèo Cao, đèo Tắt. Ngoài mấy xã vùng phía đông bắc đấi đai bằng phẳng với những cánh đồng lúa khá rộng, ở phía tây và nam chỉ có những lôm đồng bằng nhỏ hẹp, còn phần lớn là đất gò đồi. Ở phía bắc có sông Trà Câu, nguồn nưởc tưới rất quan trọng của cả vùng. Phía tây huyện có địa thế thuận lợi để xây dựng những hồ chứa nước.

Theo số liệu thống kê, hiện nay toàn huyện có $12.261,3$ ha diện tích đất nông nghiệp, chiếm $33 \%$ diện tích tự nhiên. Trong đó: diện tích đất trồng lúa có $5.752,9$ ha (chiếm $46,9 \%$ ), đất trồng màu và cây công nghiệp hàng năm có $3.508,4$ ha (chiếm $28,6 \%$ ), đất trồng rau đậu có 2.197 ha (chiếm $17,9 \%$ ), đất trồng các loại cây lâu năm có 711,9 ha (chiếm $5,8 \%$ ), đất có mặt nước dùng trong nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản có 950 ha (chiếm $10,8 \%$ ), trong đó chuyên nuôi trồng thuỷ sản có 120 ha.

Đất lâm nghiệp toàn huyện có $6.853,9$ ha, chiếm $18 \%$ diện tích đất tự nhiên. Trong đó, đất rừng tự nhiên có $1.977,8$ ha (chiếm $28,8 \%$ ), đất rừng trồng có $4.876,1$ ha (chiếm $71,2 \%$ ).

Đất cát ven biển toàn huyện có 538 ha, chiếm $1 \%$ diện tích đất tự nhiên.

Vùng ven biển Đức Phổ có một số đầm hồ rất thích hợp trong nuôi trồng thuỷ sản như đầm Lâm Bình, đầm An Khê, đầm nước mặn Sa Huỳnh, đầm Bù Nú.

Đức Phổ không có núi cao. Núi cao nhất như núi Xương Rồng - nằm giữa hai xã Phổ Phong và Phổ Thuận - cũng chỉ

700 mét. Các núi còn lại như núi Chúa ở phía tây xã Phổ Khánh cao 596 mét, núi Chớp Vung ở xã Phổ Hoà cao 235 mét, núi Dâu ở giữa hai xã Phổ Cường, Phổ Khánh cao 164 mét, núi Giàng Hạ ở Phổ Minh cao 150 mét.

Đức Phổ có 4 con sông lớn là sông Trà Câu, sông Thoa, sông Trường, sông Lò Bó. Trong đó sông Trà Câu - một trong những con sông lớn của tỉnh Quảng $\mathrm{Ngãi}$ - bắt nguồn từ vùng núi Ngang, núi Đá Chát ở độ cao 400 mét, thuộc huyện Ba Tơ, chảy qua Đức Phổ có chiều dài 32 km , theo hướng tây đông, nhập lưu với sông Thoa tại Sa Bình, Phổ Minh, rồi đổ ra cửa Mỹ Á. Các sông còn lại đều ngắn như sông Lò Bó dài 8 km , sông Thoa dài 8 km , sông Trường dài 4 km . Tất cả đều đổ ra cửa Mỹ Á.

Bờ biển Đức Phổ dài 42 km , với hai cửa biển là Sa Huỳnh và Mỹ Á. Việc giao lưu bằng đường biển thông qua hai cửa biển này đã phát đạt từ đầu thế kỷ XX. Các loại ghe thuyền, nhất là ghe bầu được nhân dân làm phương tiện vận chuyển trao đổi các loại hàng hoá: đường mật đi các tỉnh phía bắc, đồ nan, đồ gốm đi các tỉnh phía nam và mua về các loại hàng công nghệ và một phần lương thực. Dọc bờ biển Đức Phổ, thiên nhiên tạo nên đồng muối Sa Huỳnh, nổi tiếng khắp các vùng miền trong cả nước.

Ngoài đường biển, Đức Phổ còn có hệ thống đường bộ như: quốc lộ 1 A chạy song song với đường sắt xuyên Việt kéo dài từ phía bắc đến phía nam huyện, quốc lộ 24 bắt đầu từ Thạch Trụ (Mộ Đức) qua Phổ Phong lên Ba Tơ đến giáp quốc lộ 14. Trong những năm gần đây, hệ thống giao thông liên huyện, liên xã phát triển tương đối mạnh mẽ, tạo điều kiện
thuận lợi cho việc giao lưu, đi lại trao đởi hàng hoá của nhân dân. Theo thống kê, đến nay huyện Đức Phổ có $236,9 \mathrm{~km}$ đường liên huyện, liên xã. Trong đó, có các tuyến huyết mạch như: tuyến thị tâ̂́n Đlức Phổ đi Phổ Vinh dài $6,8 \mathrm{~km}$; tuyến Trà Câu đi qua Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ Phong giáp km7, quốc lộ 24 , dài $7,6 \mathrm{~km}$; tuyến thị trấn Đức Phổ đi Mỹ Á dài $4,3 \mathrm{~km}$; tuyến thị trấn Dức Phổ đi nông trường $24 / 3$ dài $11,8 \mathrm{~km}$; tuyến Mỹ Trang (Phổ Cường) đi Vĩnh An (Phổ Khánh) dài $6,3 \mathrm{~km}$. Ngoài ra, còn có các tuyến đường khác như Thuỷ Thạch - Quy Thiện, Trà Câu - Đò Mốc, Trà Câu Bến Bè, Phổ Ninh - Ba Khâm (Ba Tơ), Mỹ Trang - Phổ Vinh, Quán Vịt - Phổ Phong, Trà Câu - Thuỷ Triều, mỗi tuyến dài từ 3 đến 6 km .

Cũng như các tỉnh miền trung và tỉnh Quảng Ngãi, khí hậu ở Đức Phổ nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa. Mỗi năm có hai mùa mưa, nắng rõ rệt. Mùa nắng từ tháng 1 đến tháng 9 , nắng nóng gay gắt, thường gây khô hạn, bất lợi cho sản xuất nông nghiệp. Mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 12 , thường gây lũ lụt, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

Nhân dân Đức Phổ sống chủ yếu bà̀ng nghề nông. Ở phía tây, một số nơi có nghề trồng và khai thác rừng. Ở phía đông, ven biển có nhiều đầm phá, nhân dân sống bằng nghề đánh cá, làm muối. Đặc biệt, vùng biển Sa Huỳnh là nơi nghỉ mát có từ thời Pháp thuộc, cũng là nơi có những sản phẩm nổi tiếng như mắm nhum, cua huỳnh đế, tôm hùm. Về thủ công, Đức Phổ có nghề mộc rải rác trong huyện, nghề làm đồ gốm ở Giếng Thí (Phổ Khánh), nghề làm nước mắm ở Sa Huỳnh,

Mỹ Á và ở thị trấn, nghề nấu đường ở nhiều nơi. nhất là ở phía tây huyện. Các nghề kéo sợi, dệt vải, nghề đan lát mây tre, chằm tơi, đan nón, cẩn xà cừ... là những nghề phụ, phổ biến khắp nơi trong huyện.

Dưới chế độ thực dân, phong kiến, Đức Phổ chưa có điều kiện để phát triển toàn diện, nhựng có nền kinh tế đa dạng. có tiềm lực, có khả năng tự cấp, tự túc lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống. Đồng thời, một số sản phẩm đã trở thành hàng hoá được trao đổi ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, tính chất của nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến và chính sách bóc lột thuộc địa của thực dân Pháp trước đây đã kìm hãm quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá ở Đức Phổ.

Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Đức Phổ sống dưới chế độ thuộc địa nửa phong kiến. Đế quốc Pháp vừa thực hiện chính sách thực dân vừa duy trì chế độ phong kiến phản động để cai trị nhân dân. Do đó, cơ cấu xã hội giai cấp ở Đức Phổ mặc dù phải chịu ảnh hưởng tính chất của xã hội đương thời, nhưng vẫn có nét riêng là số lượng địa chủ không nhiều, phần lớn lại là địa chủ nhỏ. Nông dân chiếm đa số dân cư, nhưng lại không có hoặc thiếu ruộng đấl, phải chịu sưu cao thuế nặng, cuộc sống nghèo nàn, lạc hậu. Tầng lớp tư sản ít ỏi, hoạt dộng chủ yếu trong lĩnh vực thương nghiệp, vận tải hành khách. Giai cấp công nhân không đáng kể, chủ yếu là công nhân làm đường sắt. Trí thức, tiểu tư sản gồm một số giáo viên, công chức nhỏ là những người có học thức, có ảnh hưởng tốt trong nhân dân. Họ ý thức được nỗi nhục của người
dân mất nước, nên sẫn sàng đứng về phía nhân dân lao động chống thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

Trước Cách mạng tháng Tám. do chính sách ngu dân của thực dân Pháp, toàn huyện Đức Phổ chỉ có 2 trường tiểu học (gồm I trường công, I trường tư thục) và một số trường sơ học ở các làng. Do đó, toàn huyện có đến $90 \%$ dân số mù chữ. Mặc dù vậy, con người Dức Phổ vốn cần cù, thông minh và hiếu học, tuy không nhiều các bậc khoa bảng lớn, nhưng vẫn có những nhà hợt động xã hội, những trí thức yêu nước lớn ${ }^{(1)}$.

## 2/ Truyền thống yêu nước.

Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phản động, nhân dân Đức Phổ đã tích cực đông góp sức người, sức của cho nhiều cuộc khởi nghĩa. Trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII, đô đốc Trần Quang Diệu, một vị tướng tài ba của nghĩa quân Tây Sơn là người thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận đã cùng vợ là đô đốc Bùi thị Xuân và đông đảo nhân dân Đức Phổ đã tham gia nghĩa quân. Thôn Vực Liêm (Phổ Phong) trở thành nơi tập luyện của quân sỹ, nơi luyện voi của nghĩa quân Tây Sơn.

Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân Đức Phổ đã tích cực tham gia phong trào Cần Vương, do các nhà yêu nước ở Quảng Ngãi như Lê Trung Đình, Nguyễn Tự Tân ${ }^{(2)}$ khởi

[^2]xướng và lãnh đạo. Tiếp đó, nhân dân Đức Phổ đã tham gia cuộc khởi nghĩa chống Pháp do Nguyễn Bá Loan ${ }^{(1)}$ đứng đầu. Đồ Điệt, một người chỉ huy trẻ tuổi quê Đức Phổ, giữ chức phó tướng của nghĩa quân.

Đầu thế kỷ XX, cũng như khắp các tỉnh miền Nam Trung kỳ, nhân dân Đức Phổ sôi nổi tham gia phong trào Duy Tân, cự sưuu khất thuế do các cụ Huỳnh Thúc Kháng và Phan Chu Trinh khởi xướng. Trong đó có các nhà hoạt động nổi tiếng như cụ tú Nguyễn Tuyên ${ }^{(2)}$, Phan Long Bằng ${ }^{(3)} \ldots$.. Tham gia phong trào Duy Tân còn có ông cử Mai (thường gọi là ông Huyện Sầm) người làng Kim Giao (Phổ Thuận). Trong phong trào Duy Tân, ở các làng Tân Hội, Hùng Nghĩa (Phổ Phong), Lộ Bàn (Phổ Ninh) có các trường khai dân trí, nơi học tập của nhiều hội viên Hội Duy Tân ở các nơi trong tỉnh. Trong cuộc vận động xuất dương, một trong những thanh niên Đức Phổ

[^3]được cử đi học nước ngoài là Võ Tùng ${ }^{(1)}$. Trong các phong trào tiếp theo, nhân dân huyện Đức Phổ luôn có mặt trong các cuộc vận động cách mạng lớn của cả nước và trong vùng. Năm 1916, hưởng ứng phong trào Việt Nam Quang phục hội, nhân dân Đức Phổ đã quyên góp lương thực, mua sắm vũ khí, tổ chức lực lượng và lập chiến khu ở phía tây xã Phổ Cường chống thực dân Pháp và tay sai. Năm 1926, cụ tú Phạm Đình Hoè ${ }^{(2)}$ đã vận động nhân dân hưởng ứng phong trào để tang cụ Phan Chu Trinh - nhà yêu nước nổi tiếng, lãnh tụ khởi xướng phong trào đòi cải cách theo xu hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam.

Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh và cả nước, phong trào yêu nước của nhân dân Đức Phổ trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời luôn luôn nổi rõ tính chất đấu tranh chống quan lại của triều đình phong kiến phản động và thực dân Pháp xâm lược. Các phong trào đó nổ ra liên tục vì mục tiêu kinh tế là chủ yếu. Do đó, hình thức đấu tranh của các
${ }^{(1)}$ Nãm 1910, đồng chí Võ Tùng, quê ở làng An Tây (Phổ Nhđn) được cử vào học Trường quân sự Hoàng Phố, Quảng Đông (Trung Quốc). Bồng chí có một thời gian được cử sang hoạt động ở Thái Lan. Về sau đồng chí gia nhập Hội Việl Nam Cách mạng Thanh niên. Tếl Nguyên đán năm Canh Ngọ (1930). Vō Tùng và Đặng Thái Thuyến di dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sỉn Việt Nam tại Hương Cảng, nhưng không đến kịp. Sau khi gia nhập Đảng Cộng sản Việl Nam, đồng chí được cử làm Bí thư tổ chức cộng sản Việt Nam ở Thái Lan. Không lâu sau đó, đồng chí bị thực dân Pháp bắt đưa về nược và kết án khổ sai chung thân đày đi Lao Bảo. Sau khi thoát khỏi nhà đày Lao Bảo, đồng chí tiếp tục hoạt động trong phong trào cách mạng tỉnh Quảng Ngãi.
(2) Cụ Phạm Bình Hoè (quê làng An Lạc, xã Phổ Hoà) dỗ tú tài Hán học. Ông học chữ Quốc ngữ và dạy học ở trường làng. Do hoạt dộng yêu nước, ông bị địch bắt, tù khổ sai 9 năm.
phong trào yêu nước là chống bọn Tây đoan cượp bóc sản phẩm của nông dân làm nghề muối, nghề làm thuốc lá, chống bọn quan lại, cường hào ở các địa phương, các thôn, xã nhũng nhiễu, bóc lột nông dân. Các cuộc đấu tranh đó, tuy được tầng lớp trí thức Nho học, Tây học lãnh đạo, có tổ chức chặt chẽ và lôi cuốn đông đảo nhân dân tham gia, nhưng do thiếu đường lối cứu nước đúng đắn, thiếu giai cấp tiên phong lãnh đạo, thiếu hệ tư tưởng tiên tiến dẫn đường nên đã bị thất bại, bị thực dân Pháp và triều đình phong kiến nhà Nguyễn đàn áp đẫm máu.

Đức Phổ là vùng đất có thiên nhiên giàu đẹp, nơi sinh ra những con người giàu lòng yêu quê hương, đất nước; cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất xây dựng cuộc sống; dû̃ng cảm, ngoan cường, bất khuất trong chiến đấu bảo vệ quê hương; thuỷ chung, trọng nghĩa tình, đạo lý... Một miền đất thời nào cũng là nơi hội ngộ của những người có chí lớn. Đạ̣c biệt là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đức Phổ đã được lịch sử chọn là nơi ra đời của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, là mảnh đất tôi luyện bản lĩnh, khí phách của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng. Đức Phổ đã đi vào lịch sử và đồng hành cùng dân tộc trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

## PHẦN THỨ NHẤT

## QUÁ TRINNH RA ĐỜI VÀ LĀNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TRONG GIAI DOAN ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1929-1945)

## Chương I ĐẢNG bô̂ hUYỆN ĐỨC PHỔ RA Đời VÀ LÃNH ĐẠO NHÂN DẦ Tham gia cao trào cách mạng 1930-1931

1/ Cuộc vận động thành lập Đảng bộ huyện. Vai trò của đồng chí Nguyễn Nghiêm.

Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta đến đầu thế kỷ XX, nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào yêu nước chống chế dộ thực dân, phong kiến phản động của nhân dân ta liên tục diễn ra, nhưng đều thất bại. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức chặt chẽ và lực lượng cần thiết. Cách mạng Việt Nam ở trong tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước.

Trong bối cảnh đó, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước. Người đã đến với chủ nghĩa Mác- Lênin và khẳng định: chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. Sau một thời gian tích cực chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức, ngày 3-2-1930 Người đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản,
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh đấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nưởc, là điều kiện cơ bản quyết định tương lai phát triển của đất nước.

Ở Quảng Ngãi, những năm đầu của thế kỷ XX phong trào yêu nước theo tư tưởng cứu nước mới của đồng chí Nguyển Ái Quốc đã được cụ Trần Kỳ Phong ${ }^{(1)}$ và một số thanh niên, trí thức tiến bộ đang học ở Huế, Hà Nội tiếp thu và truyền bá, phổ biến cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Lần lượt sau đó, các tổ chức Hội thiếu niên ái quốc, Công ái xã ${ }^{-2)}$... được thành lập vá̛i mục đích tuyên truyền. phổ biến những tư tưởng cứu nước mới của đồng chí Nguyễn Ái Quốc trong tầng lớp thanh niên. Năm 1925, được tin Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thành lập, Công ái xã đã cử đồng chí Nguyễn Thiệ $u^{(3)}$ tìm bắt liên lạc. Trải qua các cuộc đấu tranh trong nội bộ các tổ chức yêu nước ở Quảng Ngãi, năm 1926 Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Quảng Ngãi được thành
${ }^{(1)}$ Cụ Trần Kỳ Phong (1872-1941), quê ở huyện Bình Sơn. Cụ tham gia phong trào Cần vương, Duy Tân, Khất thuĉ́, bị địch bắt và đày đi Côn Đảo. Năm 1921, cụ được phóng thích và tở về quê hương tiếp tục luyên truyền dường lối cứu nước mới theo tư tựng của chủ nghĩa Mác-Lê nin.
${ }^{(2)}$ Hội thiĉ́u niên ái quốc, Công ái xã là các tổ chức yêu nước được thành lập ở Mộ Đức.
${ }^{(3)}$ Đồng chí Nguyễn Thiệu (1903-1989), quê huyện Mộ Đức. Đồng chí là mộı trong những người tham gia sáng lập An Nam Cộng sản Đảng ở Nam kỳ. Ngày 3/2/193(). đồng chí tham gia Hội nghị thành lập Bảng Cộng sản Việ Nam tại Hương Cảng (Trung Quốc), Xứ uỷ viên Nam kỳ, Bí thư Liĉn tỉnh Bến Tre-Mỹ Tho- Cà Mau thời kỳ 1930-1931; Tỉnh uỷ viên. Chủ lịch Uỷ ban Kháng chiến Hành chính lỉnh Quảng Ngãi thời kỳ đầu 1945-1954. Sau năm 1954. đồng chí tập kết ra Bắc. Cuối năm 1964 nghỉ hưu và mất năm 1989.
lập do đồng chí Trương Quang Trọng ${ }^{(1)}$ làm Bí thứ. Ngay sau đó Tỉnh bộ đã mở các lớp huấn luyện, truyền đạt nội dung, chương trình, điều lệ của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, xuất bản báo Dân cày, Thanh niên, thành lập cơ quan ấn loát tại Hùng Nghĩa (Phổ Phong) để tuyên truyền các bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện ở Quểng Châu (Trung Quốc). Một trong những người hoạt động xuất sắc của Tỉnh bộ là đồng chí Nguyển Nghiêm. ${ }^{(2)}$

Nhờ sự hoạt động tích cực của Ban chấp hành Tỉnh bộ mà người đại diện ở Đức Phổ là đồng chí Nguyễn Nghiêm, tổ chức của hội trong huyện phát triển mạnh. Đầu năm 1928, toàn huyện có hơn 20 hội viên chính thức và hàng chục hội viên dự bị. Huyện bộ thành lập nông hội và các tổ chức thể dục, thể thao, ái hữu, đồng canh, trợ táng. Huyện bộ còn mở

[^4]

Đồng chí
NGUYỄN NGHIÊM (1904-1931)
Bí thư đầu tiên Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, người có công đầu trong việc thành lập Đảng bộ huyện Đức Phổ
một số hiệu buôn để làm cơ sở kinh tài và làm nơi liên lạc như: Kim Thạch ở Sa Huỳnh (Phổ Thạnh), Quảng Minh Đường ở Hải Môn (Phổ Minh), Nguyễn Tuyên ở Trà Câu (Phổ Văn), Mỹ Thành ở thị trấn Đức Phổ. Dưới sự lãnh đạo của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, phong trào quần chúng được khơi dậy với những nội dung chống mê tín dị đoan, tệ cúng bái đình đám là gánh nạ̣ng đối với dân nghèo lúc bấy giờ. Hội vận động quần chúng đấu tranh đòi xây dựng trường học, đòi quyền bình đẳng ở hương thôn. Làng Liên Chiểu (Phổ Thuận), Hùng Nghĩa ( Phổ Phong), Văn Trường, Tập An (Phổ Văn) có phong trào mạnh nhất. Sa Huỳnh (Phổ Thạnh). Hải Môn (Phổ Minh), Tân Hội ( Phổ Phong) là những nơi có các cơ quan và cơ sở ấn loát của Tỉnh bộ.

Hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thânh niên đã mang lại cho phong trào quần chúng trong huyện mộl không khí chính trị sôi dộng, với lực lượng, nội dung và phương pháp đấu tranh mới. Thực chất của bưởc tiến đó là phong trào cách mạng bắt gặp chủ nghĩa Mác- Lênin. Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên huyện Đức Phổ xứng đáng là tổ chức tiền thân của Đảng bộ huyện. Trong số 11 đảng viên của chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện đã có 7 hội viên Hội Việt Nam cách mạng thanh niên huyện. Nhiều hội viên và quần chúng cốt cán của Hội được kết nạp vào Đảng sau đó.

Nhưng Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên chưa đủ điều kiện để giữ vai trò của một tổ chức tiền phong lânh đạo cách mạng. Tữ năm 1928, những người lãnh đạo Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Quảng Ngãi đã nhất trí nêu ra yêu cầu thành lập Đảng Cộng sản. Sau tháng 5 năm 1929, với sự
ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng, yêu cầu này càng trở nên cấp bách.

Tháng 7-1929. tại Hội nghị ở núi Xương Rồng, những người lãnh đạo của Tỉnh bộ gồm Trương Quang Trọng, Phạm Viết My, Nguyễn Nghiêm, Đặng Tòng, Hồ Độ, Lê Trọng Kha tuyên bố tất cả cán bộ, hội viên của Tỉnh bộ phải hoạt động theo tinh thần của một tổ chức cộng sản. Hội nghị quyết định thành lập tổ chức dự bị cộng sản để làm nhiệm vụ của Ban vận động thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản tỉnh Quảng Ngãi. Sau hội nghị này các chi bộ dự bị cộng sản được lần lượt ra đời trong toàn tỉnh.

Trong vụ khủng bố tháng 8 năm 1929, địch đã bắt 21 thành viên của tổ chức Dự bị cộng sản tỉnh, trong đó có Trương Quang Trọng, Hồ Độ. Đồng chí Nguyễn Nghiêm trở thành người chịu trách nhiệm phụ trách Tỉnh bộ.

Ngày 3/2/1930) tại Hương Cảng (Trung Quốc), Đảng Cộng sản Việt Nam được thà nh lập. Không lâu sau đó, tháng 3/1930 đồng chí Nguyễn Nghiêm đã triệu tập đại biểu các huyện và một số đồng chí ở Nam bộ về làng Tân Hội để truyền đạt nghị quyết thống nhất Đảng trong toàn quốc, đồng thời tuyên bố chính thức thà nh lập chi bộ cộng sản đầu tiên của Đảng bộ Quảng Ngãi và chuyển những chi bộ Dự bị cộng sản thành những chi bộ cộng sản; đồng thời bầu ra Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Nghiêm được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ lâm thời. Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đánh dấu bước ngoặt lịch sử rất quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân tỉnh nhà. Lần lượt sau đó, các tổ chức Đảng được thành lập ở nhiều huyện trong tỉnh.

Tháng 4 năm 1930, Hội nghị thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện Đức Phổ được tổ chức tại làng Tân Hội. Số đảng viên của chi bộ là 11 đồng chí ${ }^{(1)}$.

Hội nghị bầu Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ do đồng chí Nguyễn Suyền, người thôn Hùng Nghĩa, Phổ Phong làm Bí thu ${ }^{(2)}$.

Sự ra đời của Đảng bộ huyện Đức Phổ mở ra một thời kỳ phát triển mới trong lịch sử huyện nhà. Từ đây dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Đức Phổ cùng với nhân dân trong tỉnh đoàn kết đấu tranh lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp và tay sai, giành độc lập, tự do cho tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân.

## 2/ Dảng bộ huyện Đức Phổ lãnh đạo cao trào cách mạng

 1930-1931.Hai tháng sau khi chi bộ đầu tiên được thành lập, toàn huyện có 4 chi bộ, 50 đảng viên. Các làng có đủ đảng viên để xây dựng thành tổ chức cơ sở là Tân Hội, Hùng Nghĩa (Phổ Phong), An Tây, Bích Chiểu (Phổ Nhơn), Liên Chiểu (Phổ Thuận), Văn Trường, Tập An (Phổ Văn). Các làng khác có đảng viên là An Thổ (Phổ An), An Ninh (Phổ Ninh), Hải Môn (Phổ Minh), các làng ở Phổ Cường, các làng Vĩnh An, Chí
(1) Trong số 11 đảng viên của chi bộ đầu tiễ của luyện có các đồng chí: Nguyễn Suyền (Bí thu), Trần Kha, Mai Thí, Cao Luân, Huỳnh Quyền, Huỳnh Thị Diệu, Trần Kỳ, Nguyễn Kinh, Võ Thị Cơ . Đến tháng 8/1930. Tổng uỳ Phổ Vân được thành lập gồm các đồng chí: Trần Thống. Nguyễn Hửu Mô, Phạm Xuân Hoà, Ta Mỹ Ban. Nguyễn Lự̛ng, Huỳnh Tiền. Nguyĉ̃n Quang Phở, do đồng chí Trần Thống làm Bí thu Tổng uỷ.
${ }^{\text {(2) }}$ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đầu tiền gồm các đồng chí: Nguyển Suyền, Trần Kha, Trần Kỳ, Cao Luân, Huỳnh Quyĉ̀n, Võ Thị Cod.

Trung, Phú Long, Diên Trường (Phổ Khánh). Các đoàn thể như Nông hội đơ, Thanh niên cộng sản đoàn, Hội phụ nữ. Tự vệ đỏ cũng được thành lập ngay sau khi Đảng bộ huyện ra đời. Các cơ sở ấn loát lập ra trong thời kỳ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên tỉnh tiếp tục được củng cố. Các tờ báo Dân cà y, Bạn gái, Tiến lên được in và lưu hành bí mật trong đảng viên và quần chúng cách mạng. Những bài ca, bài vè cách mạng truyền miệng phổ biến những vấn đề sơ lược về chủ r'ghĩa cộng sản và đường lối chủ trương của Đảng đến đảng viên và quần chúng. Các hiệu buôn do huyện bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên lập ra trước đây tiếp tục được duy trì.

Vưa mới ra đời, Đảng bộ bắt tay ngay vào việc phát động phong trào quần chúng, mở đầu là đợt vận động kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động $1-5$ sôi nổi trong toàn huyện.

Đêm 30-4, nhiều cuộc mít tinh của quần chúng được tổ chức ở các làng Tân Hội, Hùng Nghĩa, Vạn Lý, Liên Chiểu, Văn Trường, An Thổ, Hải Môn, Tân Tự, An Ninh, Lộ Bàn, Chợ Cung, Sa Huỳnh.

Sáng ngày $1-5$, cờ đỏ búa liềm, truyền đơn, áp phích xuất hiện ở nhiều nơi trong huyện suốt quãng đường 15 km trên quốc lộ 1 , từ Thạch Trụ đến đèo Mỹ Trang. Đặc biệt, cờ Đảng được treo cao trên núi Giàng Hạ (Phổ Minh), núi Xương Rồng (Phổ Phong), cây gạo (trước ga Diên Trường, Phổ Khánh).

Sau đợt đấu tranh ngày $1-5$, phong trào cách mạng trong cả nước, nhất là ở Nghệ- Tĩnh phát triển thành cao trào. Khí thế cách mạng trong Đảng bộ và quần chúng tỉnh nhà cũng tăng lên nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, tháng 6/1930 Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất được tổ chức tại làng Hùng Nghĩa,

Phổ Phong. Đại hội đã đề ra chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối của Đảng, phát động phong trào quần chúng đấu tranh chống chế độ thực dân. phong kiến. đòi các quyền tự do, dân chủ...

Tháng 9-1930, Tỉnh uỷ quyết định phát động đợt đấu tranh trong tờn tỉnh với nội dung: Hưởng ứng và ủng hộ Xô viếtNghệ Tĩnh, phản đối thực dân Pháp và tay sai đàn áp dã man đồng bào Nghệ -Tĩnh, phổ biến sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng nhằm nâng cao trình độ giác ngộ và tinh thần đấu tranh cách mạng của đảng viên và quần chúng, qua đấu tranh, đưa phong trào cách mạng trong tỉnh tiến lên một bước mới.

Khẩu hiệu đấu tranh là:

- Đả đảo đế quốc Pháp và Nam triều phong kiến!
- Việt Nam hoàn toàn độc lập!
- Chính quyền về tay nhân dân!
- Giao xưởng máy cho thợ thuyền, ruộng đất cho dân cày!
- Giảm thuế điền, miễn thuế đinh, thuế đò, thuế chợ, xoá nợ, bỏ xâu!
- Thực hiện nam nữ bình đẳng!
- Tự do hội họp, tự do báo chí, tự do đi lại!
- Ủng hộ Nghệ An đỏ, phản đối đế quốc Pháp!
- Ủng hộ Liên bang Xô viết!

Hình thức đấu tranh là rải truyền đơn, treo băng cờ, tổ chức những cuộc mít tinh, biểu tình của quần chúng.

Căn cứ vào những điều kiện thuận lợi của Đức Phổ là huyện có tổ chức Đảng và phong trào quần chúng mạnh, lại
có cơ quan Tỉnh uỷ đóng trong huyện trực tiếp chỉ đạo, Tỉnh uỷ quyếl định lấy Đức Phổ làm huyện mở đầu cho đợt đấu tranh trong toàn tỉnh.

Đầu tháng 10-1930, Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị ở Tân Hội. Đồng chí Nguyễn Nghiêm đã dự hội nghị và thay mặt Tỉnh uỷ, chính thức công nhận Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Phổ.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ về phát động đợt đấu tranh trong toàn tỉnh, hội nghị thảo luận và thông qua kế hoạch tổ chức cuộc biểu tình trong huyện. Đồng chí Nguyễn Nghiêm trực tiếp lãnh đạo cuộc biểu tình. Ban lãnh đạo gồm một số đồng chí huyện uỷ viên. Đồng chí Cao Luân, huyện uỷ viên được phân công nắm tình hình địch trong huyện ly. Các đồng chí huyện uỷ viên khác trực tiếp lãnh đạo các làng.

Toàn thể đảng viên được quán triệt nội dung, kế hoạch và được giao trách nhiệm đi đến từng gia đình quần chúng cách mạng tuyên truyền, động viên và hướng dẫn quần chúng chuẩn bị chu đáo cho cuộc biểu tình.

Để chi viện cho cuộc biểu tình ở Đức Phổ, Tỉnh uỷ giao nhiệm vụ cho các tổ chức Đảng ở các huyện Mộ Đức, Ba Tơ huy động quần chúng ngả cây, lăn đá làm chướng ngại vật trên quốc lộ 1 A từ Thạch Trụ đến Thi Phổ và trên quốc lộ 24 , từ Thạch Trụ đến gần châu lỵ Ba Tơ. Tỉnh uỷ còn cho lập các đội "phòng triệt" và "phòng ngăn" làm nhiệm vụ canh gác trên các con đường đi về tỉnh lỵ, bắt giữ bọn mật thám, lý, hương đi báo tin cho địch.

Tối ngày $7-10$, theo kế hoạch thống nhất, quần chúng biểu tình từ các làng trong huyện kéo về điểm tập kết tại gò Cây 24

Thị, gần trường Lộ Bàn (Phổ Ninh) theo 2 hướng: quần chúng các làng thuộc Phổ Phong đi sang hướng Bích Chiểu rồi cùng quần chúng Phổ Nhơn vượt đèo Eo Gió đi về điểm tập kết; quần chúng các làng thuộc Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ An, Phổ Thuận thì về điểm tập kết qua hướng Liên Chiểu, vượt sông Trà Câu cùng với quần chúng các làng phía đông Phổ Ninh đã chờ sẵn.

Nửa đêm ngày 7-10, lực lượng biểu tình từ hợn 20 làng trong huyện đã có mặ đông đủ tại điểm tập kết trên gò Cây Thị, gần trường Lộ Bàn. Một cuộc mít tinh được tổ chức. Đại diện của Tỉnh uỷ lên diễn thưyết vạch trần tội ác của thực dân, phong kiến, tuyên truyền đường lối của Đảng và cổ vũ tinh thần quần chúng.

Sau đó, đoàn biểu tình hàng ngũ chỉnh tề, xếp theo đoàn, đội, có đoàn trưởng, đội trưởng chỉ huy. Mọi người mang dùi (gậy), dây thừng, cơm gói, một số người tay cầm cờ đỏ búa liềm. Đồng chí Lê Long (người Phổ Ninh) và đồng chí Huỳnh Long Thụy (người Phổ Phong) phất cao cờ Đảng dẫn đầu, tiếp theo là những người mang băng, biểu ngữ. Boàn biểu tình gồm 3000 người bừng bừng khí thế tiến về huyện ly. Tiếng hô khẩu hiệu, tiếng thét: Tiến lên! Tới! Tới! xen lẫn tiếng trống mõ. Trong đoàn biểu tình có các đội tự vệ giữ gìn trật tự, động viên tinh thần đấu tranh của quần chúng, xử lý những trường hợp kém kỷ luật, nhụt ý chí. Đội phản gián theo dõ̃i, phát hiện bọn phản động, mật thám, cùng với đội tự vệ trấn áp bọn phản động chống đối, bịt mắt những tên nguy hiểm dắt theo đoàn biểu tình.

Gần sáng, đoàn biểu lình đến huyện lỵ, lúc này số quần chúng tham gia lên tới $5.0(0)$ người. Hoảng sợ trước khí thế
của quần chúng, tri huyện Nguyễn Phan Lang và toàn bộ lại mục, lính tráng bỏ chạy. Những người biểu tình xông vào huyện đường, đốt cháy công văn. hồ sơ, ấn tín, giải phóng tù nhân trong trại giam, treo cờ đỏ búa liềm, rải truyền đơn...Trong tư thất của tri huyện có người biểu lộ lòng căm thù bằng hành động đập phá, nhưng tư trang vàng bạc vương vãi không ai đụng tới.

Sau khi làm chủ huyện đường, đoàn biểu tình tuần hành trong huyện ly và giải tán trước khi quân địch đem quân đến đàn áp.

Sự kiện này được Ban Tuyên truyền cổ động Tỉnh uỷ lúc bấy giờ viết lại bằng thơ:

Mười sáu tháng Tám (âm lịch).
Dêm thu trăng sáng,
Lúc canh hai đà thấp thoáng dông nguời.
Đến Gò Đa, Tân Hội,
Giục tiếng trống đầu tiên dữ dội,
Báo hiệu nhanh"giờ nổi vùng lên"
Hùng Nghĩa ba thôn
Văn Trường, Mỹ Thuận,
Trống mồi phút, mỗi giây lan rộng
Khắp bầu trời ba tổng: Cảm. Ca, Tri.
Chuẩn bị xong, nguời người kéo ra di
Nào cơm gói,
Nào dùi dây,
Nào cờ cầm tay,

Nào băng, biểu ngư.
Có toán phá ngõ ${ }^{(1)}$,
Có toán vự̛̣ đồng,
Có toán phá đập ${ }^{(2)}$,
Có toán băng sông
Tất cả vè̀ địa điểm tập trung.
Tại Lộ Bàn đám đất bên trường.
Một giờ sáng ba nghìn ngı̛ời có mặt,
Một đồng chí giả người ở Băc,
Bước lên đài diễn thuvết mọi người nghe.

Và lời kết thúc:
Giờ giải tán đoàn quân gần nưa vạn,
Phấn khởi về nhu thắng trận khải hoàn,
Từ đây thề đúc lá gan,
Dò lần theo Eảng lên đuờng đấu tranh ${ }^{(3)}$...
Cuộc biểu tình ngày $8 / 10 / 1930$ của nhân dân Đức Phổ dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ diễn ra hoàn toàn chủ động, với quy mô lớn, được tổ chức và lãnh đạo chặt chẽ, đạt được những kết quả to lớn là một thành công xuất sắc của Đảng bộ trong điều kiện địch đang đẩy mạnh khủng bố trắng ở Nghệ Tĩnh và ráo riết đàn áp trong cả nước. Thắng lợi đố là

[^5]kết quả phát triển của cao trào đấu tranh cách mạng của quần chúng ở một địa phương có một Đảng bộ và các tổ chức quần chúng phát triển mạnh. gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin tưởng và hếl lòng ủng hộ.

Đây là lần dî̀u tiên ở Quảng Ngãi dưới sự lânh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân ở Đức Phổ đã hình thành một đội quân chính trị hùng mạnh trực tiếp đánh vào bộ máy chính quyền thực dân và phong kiến tay sai và đã làm cho nó tê liệt. Cuộc đấu tranh đó báo hiệu một cao trào cách mạng mới đang dâng lên mạnh mẽ.

Thắng lợi cuộc biểu tình ngày $8 / 10 / 1930$ của nhân dân Đức Phổ là kết quả phát triển cao trào đấu tranh cách mạng của quần chúng. Cuộc biểu tình đó nổ ra và thắng lợi ở Đức Phổ là do Đức Phổ sớm có một Đảng bộ mạnh với 50 đảng viên trong tổng số 80 dảng viên của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lúc bấy giờ. Đức Phổ lại là nơi có các đoàn thể quần chúng phát triển mạnh mẽ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Khẩu hiệu mà Đảng bộ nêu ra như "Độc lập dân tộc, người cày có ruộng" có sức lôi cuốn mạnh mẽ tất cả đồng bào, đặc biệt là giai cấp nông dân.

Thành công của cuộc biểu tình còn cho thấy sự sáng tạo của Đảng bộ huyện trong việc đề ra mục tiêu đấu tranh, cách tổ chức và chỉ huy quần chúng tiến hành đấu tranh. Điều này còn ý nghĩa hơn trong điều kiện Đảng bộ vừa mới ra đời. Chính bọn cầm quyền thực dân lúc đó ở Quảng Ngãi đã phải thừa nhận rằng những người lãnh đạo cuộc biểu tình có một "uy tín rất lớn trong nhân dân", có "trình độ tổ chức rất cao" và "rất thông minh".


Đồng chí HUỲNH TOÀN CẦU Bí thư Huyện ủy 1930

Run sợ tước phong trào cách mạng của quần chúng, sau sự kiện ngày $8 / 10$, thực dân Pháp lấy Đức Phổ làm trọng điểm đàn áp hòng uy hiếp tinh thần đảng viên và quần chúng. liêu diệt tổ chức Đảng và phong trào cách mạng trong toàn tỉnh.

Địch điều về Đức Phổ lính Pháp và tay sai, lập ra các đoàn phu ${ }^{(1)}$, rào làng, dựng chòi canh, bố trí tuần tra nghiĉm ngặt. Chúng tổ chức các cuộc vây ráp vào các làng có phong trào cách mạng, đốt phá nhà cửa, lùng bắt đảng viên và quần chúng cách mạng.

Chính sách khủng bố trắng của địch đã làm cho Đảng bộ huyện bị tổn thất. Đồng chí Nguyễn Suyền, Bí thư huyện uỷ và một số đồng chí huyện uỷ viên bị địch bắt. Đồng chí Cao Luân (người làng An Tây, Phổ Nhơn) đảm nhận công việc chung của Đảng bộ thay đồng chí Nguyễn Suyền. Tuy nhiên, sau đó đồng chí Cao Luân cũng bị địch bắt.

Cuối tháng 11 năm 1930, dồng chí Nguyễn Nghiêm triệu tập cuộc họ̣p để củng cố Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ${ }^{(2)}$. Đồng chí Huỳnh Toàn Cầu (người thôn Vãn Trường, Phổ Văn) được chỉ định làm Bí thư Huyện uỷ.

Quán triệt nội dung Nghị quyết tháng $10 / 1930$ của Tỉnh uỷ do đồng chí Nguyễn Nghiêm truyền đạt, hội nghị vạch trần âm mưu và tội ác của địch, củng cố niềm tin, bảo vệ và củng cố tổ chức Đảng, các đoàn thể quần chúng trước sự khủng bố

[^6]ác liệt của địch, giữ vững phong trào cách mạng. Bể hạn chế tổn thất do địch khủng bố, hội nghị chủ trương cảnh cáo và trừng trị bọn tổng, lý phản động. bọn chỉ điểm chống phá cách mạng, đồng thời kết hợp với việc giáo dục, tranh thủ các hương chức, binh lính, đoàn phu đứng về phía nhân dân.

Thực hiện chủ trương trên, đầu tháng $12 / 1930$, bất chấp sự đàn áp của kẻ thù, quần chúng các làng phía bắc, phía đông huyện tổ chức những cuộc tuần hành thị uy, trừng trị những tên lý trưởng có hành động chống phá phong trào cách mạng như̛ lý tươơng Lộ Bạn, xã Huề (Văn Trường, Phổ Văn).

Cũng trong tháng 12 , hàng ngàn quần chúng phía bắc và phía đông huyện từ Trà Câu kéo về huyện lỵ biểu tình. Trên đường đi, đoàn biểu tình bắt một tên mật thám dẫn theo. Đến Vĩnh Bình, cách huyện lỵ 2 km , đoàn biểu tình dừng lại nghe diễn thuyết, đưa tên mật thám ra cảnh cáo trước dân. Ngoài a, ở một số làng nhân dân còn đấu tranh chống chính sách dụ đảng viên đầu hàng do tuần vũ Nguyễn Bá Trác đưa ra, chống đi xâu, rào làng, thu thuế...

Với ý chí kiêri cường bất khuất, các đảng viên của Đảng bộ đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh, lăn lộn trong quần chúng để giữ gìn và phát triển phong trào. Do đó, trong hoàn cảnh thực dân Pháp và tay sai đàn áp dã man, trừ những làng có địch chốt giữ, còn lại phần lớn các làng trong huyện phong trào vẫn được giữ vững. Uy thế chính trị của quần chúng tiếp tục lên cao.

Cuối tháng $12 / 1930$, đồng chí Huỳnh Toàn Cầu, Bí thư Huyện uỷ bị địch bắt, đồng chí Nguyễn Tuân (người làng An

Ninh, Phổ Ninh), được chỉ định phụ trách công việc chung của Eảng bộ huyện ${ }^{(1)}$.

Sang đầu năm 1931, hoà nhịp với cao trào cách mạng trong tỉnh đang dâng lên mạnh mẽ, dưới sự lãnh đạo củ̉a Huyện uỷ, nhân đân Đức Phổ bước vào cuộc đấu tranh mới.

Ngà y 5/2/1931, quần chúng vũ trang kéo đến làng Tân Hội (Phổ Phong) vây bắt và đưa ra xử trị những tên phản động. Đây là nơi có phong trào mạnh nhất trong huyện. Cùng ngày, hai cuộc biểu tình của quần chúng vùng tây, vùng bắc, vùng đông huyện kéo về huyện ly đấu tranh. Khi hai đoàn biểu tình đến Lộ Bàn, Vĩnh Bình bị địch chặn lại và giải tán. Bì Thủ Bảy- mẹ vợ đồng chí Nguyễn Nghiêm và một số người bị địch bắt. Ngày hôm sau (6/2), nhà đồng chí Nguyễn Nghiêm bị địch đốt lần thứ hai.

Ở một số làng, quần chúng cách mạng mit tinh tố cáo tội ác của bọn thực dân, phong kiến, đòi chia lại công điền, giảm tô, giảm tức, tăng tiền công...

Tháng 2/1931, hưởng ứng chủ trương của Tỉnh uỷ phát động " 3 ngày căm thù" thực dân Pháp và tay sai tàn sál đồng bào trong cả nước, từ ngày 16 đến $18 / 2$ nhân dân trong huyện giảm việc ăn uống, vui chơi trong dịp tết để tham gia lễ tưởng niệm, đánh trống mõ, thanh viện, treo băng, cờ, rải truyền đơn tố cáo tội ác của địch.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư lưởng được Đảng bộ chú trọng. Các tờ báo Dân cày, Bạn gái của Đảng bộ

[^7]tỉnh. tờ Con đường sống của Đảng bộ huyện tiếp tục được phổ biến trong đảng viên và quần chúng. Các lớp huấn luyện được tổ chức để giáo dục đảng viên và quần chúng của Đảng. Thơ ca cách mạng được sáng tác để động viên tinh thần của quần chúng, tố cáo tội ác của kẻ thù.

Để đáp ứng nhu cầu bảo vệ các cuộc đấu tranh và nhu cầu tự vệ của các chiến sỹ cách mạng, một lớp huấn luyện quân sự được tổ chức tại khu rừng Liệt Sơn ( tây Phổ Hoà), nhưng chỉ duy trì được một thời gian ngắn vì bị địch đàn áp.

Tháng 4/1931, Huyện uỷ họp tại Tập An. Đồng chí Trần Hường (Nguyễn Quang Bạch) cán bộ Xứ uỷ Trung Kỳ tham dự. Cuộc họp nhận định tình hình và âm mưuı của địch, đề ra biện pháp củng cố và phát triển phong trào cách mạng trong huyện. Theo yêu cầu của Xứ uỷ, một số đồng chí cán bộ của huyện được hội nghị cử đi chi viện cho các tỉnh phía Nam Trung kỳ. Hội nghị quyết định bổ sung một số đồng chí vào huyện uỷ thay thế những đồng chí bị địch bắt ${ }^{(1)}$.

Nhờ có một hệ thống tổ chức Đảng và phong trào quần chúng vững mạnh, nên Đức Phổ là địa bàn được nhiều đồng chí Xứ uỷ, Tỉnh uỷ và các tỉnh bạn chọn làm nơi đứng chân để hoạt động cách mạng. So với nhiều địa phương trong tỉnh lúc bấy giờ, ở nhiều làng vùng phía tây, phía bắc huyện, từ Phổ Minh trở ra, các cơ sở Đảng và tổ chức cách mạng của quần chúng vẫn được phát triển thêm. Một số nơi ở Phổ Cường và phía nam huyện, phong trào cách mạng vẫn được duy trì.

[^8]Như vậy, các cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng ở Quảng Ngãi nói chung và huyện Đức Phổ nói riêng từ khi Đảng bộ ra đời đến tháng 10/1930 đã liên tục nổ ra và thu được những thắng lợi bước đầu rấl quan trọng. Trong chỉ thị về thành lập Hội phản đế Đồng minh (tháng $12 / 193()$ ), Trung ương Đảng đánh giá:"...Quảng Ngãi , tuy phong trào chưa bằng Nghệ Tĩnh nhưng nó vẫn là mạnh nhất trong phía Nam Trung kỳ"(1). Ở Đức Phổ sự đàn áp, khủng bố của địch rất ác liệt, nhưng nhờ có kinh nghiệm trong đấu tranh, nên hệ thống tổ chức Đảng từ huyện uỷ đến các chi bộ, các tổ chức quần chúng vẫn được củng cố và tăng cường. Trong thời điểm đó, một hình thái mới xuất hiện phổ biến ở các làng, xã Đức Phổ là ưu thế chính trị nghiêng hẳn về phía cách mạng, bọn tay sai của địch hoang mang dao động, số đông hương lý không dám phản ứng trước xu thế phát triển của phong trào cách mạng, bọn phản động trốn khỏi làng. đa số trong đoàn phu chỉ là danh nghĩa, có những đoàn phu đứng về phía nhân dân tham gia biểu tình, rải truyền đơn, thi hành các bản án đối với bọn phản động. Ở nhiều làng xã, bộ máy lý hương tan rã hoặc tê liệt. Quần chúng được hưởng một số quyền lợi về kinh tế. Tĩnh hình xã hội cũng có sự thay đổi, nạn lưu manh, trộm cướp ít xẩy ra. Nhân dân được sống cuộc sống tự do, tuy còn nhiều hạn chế và trong một thời gian ngắn.

Giữa lúc phong trào cách mạng đang được củng cố và phát triển, các tổ chức đoàn thể cách mạng trong tỉnh nôi

[^9]chung, Đức Phổ nói riêng đang từng bước củng cố và phát triển, ngày 6/3/1931 (tức ngày 18 tháng Giêng, năm Tân Mùi, do sự phản bội của tên Nguyễn Hoà, thông qua tên Nguyễn Định (tức Chi) làm việc tại tiệm buôn Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) chỉ điểm, địch bắt đồng chí Nguyễn Nghiêm tại Cấm Giám Tộ, thuộc làng Nhu Năng (nay là xã Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa) ${ }^{(1)}$. Sau hơn một tháng giam cầm, Công sứ Pháp và Tuần vũ Quảng Ngãi đã nhiều lần trực tiếp dụ dỗ và dùng cực hình tra tấn rất dã man, nhưng địch không khuất phục được tinh thần anh dũng, bất khuất của đồng chí Nguyễn Nghiêm. Ngày 23/4/1931 (tức ngày $6 / 3$ âm lịch), thực dân Pháp và tay sai đưa đồng chí Nguyễn Nghiêm ra xử chém tại bờ nam sông Trà Khúc, nơi chúng từng chém nhiều nhà yêu nước tiền bối trước đó.

Trước lúc hy sinh, đồng chí đã để lại những câu thơ động viên đồng chí, đồng bào giữ vững chí khí chiến đấu, tin tưởng vào ngày toàn thắng:
> " Noi gương kẻ trước thờ non nước.
> Tiếp chí người sau rửa hận thù.
> Lá cờ giai cấp bền tay phất,
> Luỡi kiếm anh hùng cố diểm tô.
> Rồi đây bão táp vùi thây giặc.
> Việt Nam độc lập đẹp muôn thu".

[^10]Đồng chí Nguyễn Nghiêm mất đi là một tổn thất lớn lao của Đảng bộ và phong trào cách mạng trong tỉnh. Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ mất đi người đồng chí có công đầu trong quá trình thành lập Đảng bộ và hết lòng chỉ đạo phong trào cách mạng trong huyện.

Thương tiếc người Bí thư Tỉnh uỷ đầu tiên anh dũng hy sinh, Tỉnh uỷ đã tổ chức lễ truy điệu, để tang và phát động tuần lễ cām thù địch từ ngày 25 đến 30/4/1931, kết hợp với biểu dương khí thế cách mạng kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động - $1 / 5$. Trong điếu văn truy điệu của Tỉnh uỷ có đoạn viết:
"... Ngày 6/3 là ngày căm thù sâu sắc;
Quân dã man cuớp sống bạn đồng tâm!
Năm 30-31, năm chiến đấu vẻ vang:
Dảng Cộng sản Đông Dương giương cao cờ quyết thắng !
Chúng lầm tưởng: giết Anh là dập tắt phong trào.
Anh mỉm cuời với chúng, càng nêu cao phẩm chất.
Nhớ lại lúc còn nằm trong nguc thất,
Vần tranh thủ tuyên truyền binh lính, nhắc nhở anh em.
Cho dến khi ra pháp trường vẫn ung dung doc bài từ trần, ngâm tho giã ban.

Nhiệm vư nặng, bản thân coi nhe, rất đáng kính yêu!
Giành sống chung, đành chịu thác riêng, vô cùng anh düng.
Xác tuy chết, tinh thần không chết.
Chết đi theo Các Mác, Lênin.
Người không còn, danh tiếng vẫn còn, còn sống mãi với Trà giang, Bút lînh.

Một người xướng, ngàn rạn người tiếp úng, quyết phuc thù, nối chi ngà̀ mai.

Một kẻ ngãa úc triệu người đứng lên, thề xẻ thịt, phanh thây chúng nó! !.."(l)

Tối ngày $25 / 4$ khắp nđoi trong tỉnh xuất hiện cờ Đảng, truyền đơn, băng khẩu hiệu với nội dung:

- Phản đối đế quốc Pháp và Nam triều phong kiến xử chém đồng chí Nguyễn Nghiêm và những người tham gia hoạt dộng chính trị!
- Chống khủng bố trắng !
- Bỏ hẳn thuế thân, thuế đò, thuế chợ !
- Chia lại và chia hết công điền cho nông dân lao động !
- Ủng hộ Xô viết - Nghệ Tĩnh !
- Ủng hộ Liên bang Xô viết !

Liên tiếp sau đó nhiều cuộc mit tinh, biểu tình phản đối thực dân Pháp, triều đình phong kiến và làm lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Nghiêm được tổ chức. Đây là đợt đấu tranh diễn ra sôi nổi, quyết liệt, có quy mô lớn, nổ ra đều khắp trong toàn tỉnh, thể hiện lòng kính trọng, niềm tiếc thương đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, khiến cho kẻ thù khiếp sợ, lúng túng phải huy động quân lính đàn áp.

Ở Đức Phổ, mặc dù bị địch theo dõi, kiểm soát gắt gao hơn những nơi khác, nhưng đêm $24 / 4$ ở các làng thuộc các xã Phổ Phong, Phổ Thuận, Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Cường, Phổ Khánh ..., lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Nghiêm

[^11]vẫn được các tổ chức Đảng và nhân dân tổ chức. Trong đêm $25 / 4$, truyền đơn, cờ Đảng xuất hiện hầu khắp các làng trong huyện.

Sau khi đồng chí Nguyễn Nghiêm bị địch bắt và giết hại, thực dân Pháp và tay sai tăng cường các biện pháp đàn áp phong trào cách mạng mạnh hơn. Chúng tăng quân chốt giữ những nơi xung yếu, cài cắm nội gián, đưa bọn quan lại, địa chủ, cường hào trở về làng đánh phá phong trào cách mạng. Tỉnh hình đó làm cho phong trào cách mạng trong tỉnh và huyện Đức Phổ gặp nhiều khó khăn, tổn thất. Các cuộc đấu tranh củ̉a nhân dân Sơn Tịnh, Mộ Đức, Tư Nghĩa bị địch đàn áp đẩm máu, hàng trăm người bị tàn sát, hàng ngàn người bị bắt, bị giam cầm. Tháng 7/ 1931, cơ quan Tỉnh uỷ bị địch bao vây, đồng chí Phan Thái Ất ${ }^{(1)}$, Bí thư Tỉnh uỷ và một số đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bị bắt. Trong tháng 8 và tháng 9 địch bắt nhiều đồng chí Tỉnh uỷ viên và phần lớn đảng viên và quần chúng cốt cán trong tỉnh. ở Đức Phổ, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiều đồng chí đảng viên và quần chúng cốt cán rơi vào tay giặc, nhiều cấp uỷ Đảng, các tổ chức quần chúng và cơ sở bị vơ.

Từ đây, phong trào cách mạng của Dảng bộ và nhân dân Đức Phổ chuyển sang giai đoạn củng cố và bảo vệ lực lượng, chuẩn bị cho cuộc đấu tranh mới trong các giai đoạn tiếp theo.

[^12]Ngay từ ngày đầu thành lập, Đảng bộ Đức Phổ đã phát động các tầng lớp nhân dân trong huyện tiến hành cuộc đấu tranh sôil nổi, liên tục, mạnh mẽ và hết sức quyết liệt, bước đầu đã giành được những thắng lợi quan trọng. Từ những cuộc mit tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Lao dộng $1 / 5 / 1930$, ủng hộ Liên bang Xô viết, đến tháng $5 / 1931$ mà đỉnh cao là cuộc nổi dậy của hàng ngàn quần chúng có vũ trang ngày $8 / 10 / 1930$ đã chứng tỏ ngay từ khi mới thành lập, Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Phổ đã được Tỉnh uỷ tin tưởng giao nhiệm vụ mở đầu cuộc đấu tranh chống chế độ thực dân Pháp và tay sai, trực tiếp tấn công và làm tê liệt bộ máy chính quyền địch, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng bộ, nhất là nghệ thuật khởi nghĩa giành chính quyền. Những thành quả to lớn của cao trào cách mạng 1930 - 1931 ở Đức Phổ có ý nghĩa to lởn, gốp phần quyết định đối với toàn bộ tiến trình phát triển của phong trào cách mạng toàn tỉnh trong những chặng đường tiếp theo.

# Chương II <br> CỦNG CỐ TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ LÃNH ĐẠo NHÂN DÂN ĐẤU TRANH ĐÒI DÂN SINH, DÂN CHỦ̉ 

(1932-1939)
1/ Đấu tranh chống địch khủng bố, khôi phục và phát triển tổ chức Đảng (1932-1935).

Từ giữa năm 1931, cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) của chủ nghĩa tư bản bước vào giai đoạn trầm trọng. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản ngày càng trở nên sâu sắc. Nguy cơ chiến tranh thế giới đang đến gần. Trước tình đó, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đặt ra nhiệm vụ cấp bách là phải thành lập Mặt trận thống nhất của toàn thể giai cấp công nhân trên thế giới chống lại sự bóc lột tàn bạo của chủ nghĩa tư bản, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh thế giới.

Diễn biến của tình hình thế giới trong giai đọạn này đã có những tác động trực tiếp, sâu sắc đến tình hình Đông Dương. Một mặt, thực dân Pháp tăng cường bớc lột, vơ vét của cải vật chất, đẩy nhân dân ta vào cảnh bần cùng. Mặ thác, cuộc đấu tranh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trong đó có giai cấp công nhân Pháp cũng có những ảnh hưởng tích cực đến phong trào cách mạng của nhân dân Đông Dương.

Ở Việt Nam, hoảng sợ trước cao trào 1930-1931, thực dân Pháp điên cuồng thực hiện nhiều thủ đoạn khủng bố dâ man nhằm tice u diệt Đảng Cộng sản, thủ tiêu tinh thần đấu tranh của các tầng lớp nhân dân. Theo niên biểu thống kê Đông Dương, từ giữa năm 1930 đến năm 1933, thực đân Pháp đã bắt
giam 246.532 người và giết hại hàng ngàn chiến sỹ cộng sản ${ }^{(1)}$.

Ở Quảng Ngãi , thực dân Pháp và tay sai kết hợp vừa đẩy mạnh khủng bố, tàn sát những chiến sỹ cộng sản, xây dựng mạng lưới mật thám, hội tề làng, hội đồng tộc biểu, vừa thi hành chính sách mị dân, lừa bịp, quảng bá rùm beng "Chương trình cải cách" hòng dập tắt phong trào cách mạng của quần chúng. Đặc biệt ở Đức Phổ, nơi bùng nổ cuộc biểu tình chưa từng có trong lịch sử huyện nhà ( $8 / 10 / 1930$ ), thực dân Pháp và tay sai ồ ạt đưa về đủ các loại lính: lính khố xanh, lính lê dương, lính khố đô ${ }^{(2)}$ nhằm làm chỗ dựa cho bộ máy cai trị và là lực lượng tự̛̣c tiếp tiến hành các cuộc khủng bố, đàn áp. Chúng tập trung hai trung đội lính khố xanh, xây đồn chốt giữ ở huyện ly, một trung đội lính khố xanh ở Nhơn Phước và một tiểu đội lính khố xanh ở Chợ Cung. Lính lê dương chốt giữ ở Thạch Trụ làm nhiệm vụ đàn áp phong trào cách mạng ở phía bắc huyện. Ở các làng, chúng lập các đội lính bang tá ${ }^{(3)}$ và đoàn phu. Ngoài ra, bọn mật thám, chỉ điểm được chúng ư̛a về các làng chống phá phong trào cách mạng rất quyết liệt.

Chúng tăng cường bộ máy hương lý bằng cách lập thêm hội đồng hào mục và chức tộc biểu để kiểm soát từng người trong các họ tộc. Gay gắt hơn, chúng còn bắt dân rào làng, dựng điếm canh, thường xuyên huy động lính khố xanh, khố

[^13]đỏ, có cả đờn phu, mật thám, chỉ điểm đi theo mở các cuộc lùng sục, bắl bớ những chiến sỹ cộng sản và quần chúng yêu nước ${ }^{(1)}$. Chúng bắn chếl ngay tại chỗ những người hoạt động cách mạng bị phát hiện. Những người chúng tình nghi tham gia cách mạng đều bị bắt ra ngủ tại các điếm canh. Chúng cấm nhân dân chứa những người lạ mặt, cấm lụ họp quá 3 người, các dịp hiếu hỉ, giỗ chạp quá 3 người phải được làng cho phép.

Bao trùm lên toàn bộ các làng trong huyện là cảnh khủng bố, đàn áp, giết hại, bắt bớ những những chiến sỹ cộng sản và quần chúng yêu nước.

Cùng với việc đàn áp, bắt bớ, chính quyền thực dân Pháp và tay sai bày trò mị dân bằng cách cho cúng bái, cầu đảo, hát xưởng và các trò chơi hòng xoa dịu lòng căm thù và đánh lạc hướng quần chúng, dụ dỗ các chiến sỹ cách mạng đầu thú, quy thuận. Nhưng tất cả các thủ đoạn xảo trá của chúng không dập tắl được phong trào cách mạng của nhân dân ta. Cờ Đảng, truyền đơn thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở một số nơi, có khi ngay tại nơi địch vừa khám nhà, bắt người ngày hôm trước, nhưng sáng hôm sau đã thấy truyền đơn.

Trong hàng ngũ đảng viên và quần chúng yêu nước, những đồng chí chưa bị địch bắt vẫn tìm cách móc nối liên lạc và liên hệ với quần chúng để bàn phương cách hoạt động. Các đồng chí bị giam hãm trong nhà tù của đich vẫn nêu cao khí

[^14]tiết của người chiến sỹ cách mạng, biến nhà tù đế quốc thành trường học cộng sản, tìm mọi cách liên hệ với đồng bào, đồng chí ở bên ngoài để tiếp tục chiến đấu.

Tháng 1/1932. một số hội viên Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên bị bắt năm 1929, đảng viên của Đảng bị bắt năm 1930 ở các huyện trong tỉnh mãn hạn tù trở về. Các đồng chí đã liên lạc với những đồng chí đang hoạt động, tìm cách xây dựng lại chi bộ Đảng ở Đức Phổ, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Tư nghĩa, Bình Sơnn...Với nhiều nỗ lực vượt bậc, chỉ sau một thời gian ngắn các cơ sở Đảng và quần chúng cách mạng được khôi phục. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được lập lại, do đồng chí Võ $\mathrm{Sy}^{(1)}$ làm Bí thư.

Cùng thời gian đó, ban chấp hành mới của Đảng bộ huyện Đức Phổ được củng cố do đồng chí Huỳnh Toàn (người làng Hùng Nghĩa) làm Bí thư ${ }^{(2)}$. Nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ lúc này được xác định là: Trong bối cảnh phong trào cách mạng trong huyện bị địch khủng bố gắt gao, thì công tác giáo dục chính trị - tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm ổn định tư tưởng, tinh thần, củng cố niềm tin, tạo điều kiện khôi phục phong trào.

Ở Đức Phổ, trong thời điểm đó có rất đông công nhân đường sắt. Qua tuyên truyền, vận động và giác ngộ, ngày 12/3/1932 có 4.500 công nhân đường sắt trên đoạn từ An Thọ đến Bình Đê đã bãi công, bao vây xe chủ thầu, đòi tăng tiền

[^15]42


Đồng chí
PHAM QUY
Bí thư Huyện ủy 1932
công, chống cúp phạt. Chủ thầu đã buộc phải giải quyết yêu sách.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, ngày 23/3/1932, Huyện uỷ phát động "Tuần lễ kỷ niệm 3 đồng chí L" (Lê-nin, Lúc-xăm-bua, Li-ép-nếch). Các làng thuộc xã Phổ Phong. Phổ Thuận, Phổ Văn, Phổ An, Phổ Cường đã tổ chức mít tinh để tưởng nhớ 3 đồng chí lânh tụ của Quốc tế Công sản và tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng.

Tháng 1/1932 đồng chí Võ Sỹ, Bí thư Tỉnh uỷ, một số đồng chí tỉnh uỷ viên và cán bộ tỉnh bị địch bắt. Tiếp đó, một số cán bộ của huyện cũng sa vào tay giặc.

Giữa năm 1932, một số đồng chí thoát khỏi sự giam cầm của địch đã tìm cách bắt liên lạc, chuẩn bị khôi phục lại Huyện uỷ. Tại cuộc họp củng cố Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức tại làng An Thọ, đồng chí Phạm Quy ( người làng An Đại, Phổ Hoà) được cử làm Bí thư Huyện uỷ. Tiếp đó các đoàn thể như Thanh niên Cộng sản đoàn, Nông hội, Hội phụ nữ được củng cố và đi vào hoạt động. Phong trào cách mạng trong công nhân làm đường xe lửa tiếp tục được duy trì và phát triển. Tuy vậy, do địch khủng bố ác liệt. Tỉnh uỷ chưa được khôi phục, nên nhiệm vụ lúc này là phải tìm cách liên lạc để củng cố lại tổ chức. Trong bối cảnh đô, tháng 3/1933, Huyện uỷ đã chủ động liên lạc với các huyện bạn như Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức tổ chức hội nghị tại nhà đồng chí Vō Đồng ở Phổ Cường để lập ra Tỉnh uỷ lâm thời. Dồng chí Phạm Quy, Bí thư Huyện uỷ Đức Phổ được hội nghị cử làm Bí thư Tỉnh uỷ. Việc Tỉnh uỷ lâm thời được thành lập lại đã có tác dụng đẩy nhanh quá trình khôi phục phong trào cách mạng
trong tỉnh, đồng thời tập hợp các lực lượng đấu tranh chống sự khủng bố của địch.

Tháng 10/1933, Huyện uỷ Đức Phổ lại được củng cố. Đồng chí Phạm Xuân Hoà (ngừ̛̛i làng Thuỷ Thạch, Phổ Cường) được cử làm Bí thư Huyện uỳ ${ }^{(1)}$. Năm 1934, Tỉnh uỷ chính thức được khôi phục. Đồng chí Phạm Xuân Hoà, Bí thư Huyện uy̆ Đức Phổ được cử làm Bí thư Tỉnh uỷ.

Đầu năm 1934, đại diện 5 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà tổ chức hội nghị tại thôn Hà Trung (Tịnh Hà, Sơn Tịnh). Hội nghị đã bầu Ban địa phương chấp uỷ Trung Trung kỳ do đồng chí Phạm Xuân Hoà làm Bí thứ. Cuối năm 1934, hội nghị Ban địa phương chấp uỷ Trung Trung kỳ được tổ chức tại làng Thuỷ Thạch. Hội nghị cử đồng chí Nguyễn Tùng (người Phổ Minh) - uỷ viên Ban Chấp uỷ địa phương, nguyên huyện uỷ viên Đức Phổ đi dự Đại hội lần thứ nhất của Đảng tại Ma Cao (Trung Quốc).

Ngày 23/4/1935, Thường vụ Trung ương Đảng cử đồng chí Tống Văn Trân về các tỉnh miền trung phổ biến nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ nhất. Hội nghị xác nhận: tổ chức cơ sở Đảng và các đoàn thể cách mạng ở các tỉnh Nam Trung bộ dần dần được khôi phục và mở rộng, số lượng đảng viên tăng nhanh, Đức Phổ là huyện có số đảng viên nhiều nhất tỉnh Quảng Ngãi. Trên cơ sở nhận định đó, hội nghị nhất trí quyết nghị đẩy mạnh việc củng cố tổ chức Đả̉ng và đoàn thể cách mạng, tiếp tục phát động phong trào đấu tranh cách mạng lên

[^16]

Đồng chí
PHẠM XUÂN HÒA
Bí thư Huyện ủy 1933-1935
một bưởc phát triển mới. Huyện uỷ Đức Phổ được vinh dự đảm bảo vật chất và an toàn cho hội nghị. Để che mắt địch. Huyện uỷ đã tổ chức hội nghị trên một chiếc thuyền lưu động trên sông Trà Câu, từ Du Quang đến Hải Tân giống như một con thuyền chở khách thường ngày ở địa phương ${ }^{(1)}$.

Trong thời kỳ 1932-1935, các cơ quan lãnh đạo cấp trên như Tỉnh uỷ, Ban Cán sự Trung Nam của Xứ uỷ Trung kỳ đều đóng ở Đức Phổ. Nhiều cuộc hội nghị của các cấp uỷ Đảng trong vùng đã được tổ chức tại Đức Phổ, nhiều đồng chí các huyện bạn, lỉnh bạn cũng về Đức Phổ để tạm lánh trong thời gian địch truy lùng.

Đến đầu năm 1935, các hoạt động của Đảng bộ và phong trào quần chúng trong vùng từng bước phát triển.

Ở Đức Phổ, tổ chức Đảng được củng cố. Đồng chí Tạ Mỹ Ban ( người làng Nga Mân. Phổ Cường), Tỉnh uỷ viên được cử làm Bí thử Huyện uỳ ${ }^{(2)}$. Liên lạc giữa Đức Phổ với Tỉnh uỷ và nhiều huyện uỷ khác được duy trì chặt chẽ. Số lượng và chất lượng đảng viên của Đảng bộ huyện ngày càng tăng.
${ }^{(1)}$ Chiếc thuyền do đồng chí Nguyễn Sanh (làng Sa Bình. Phổ Minhl) cà̀m chèo. Đồng chí Mai Văn Hào và Nguyĉ̃n Tiến (làng Sa Bình. Phổ Minh) canh gác hai bên bờ sông. Một số nhà của đảng viên và quần chúng cách mạng dược bố trí làm nơi ở của đại biểu như Thợ Hiĉ́u (Thuỷ̉ Thạch). Tạ Mỹ Ban ( Nga Mân), Phạm Thái ( Xuân Thành) đều thuộc xã Phổ Cường.
${ }^{12)}$ Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm có:

- Đồng chí Tạ Mỹ Ban, Bí thư Huyện uỷ, phụ trách tổng Phổ Vân.
- Đồng chí Tô Đình Biểu, phụ trách vận động công nhân.
- Đồng chí Nguyĉ̃n Du. phụ trách tổng Phổ Tri. Bí thư đảng bộ tổng.
- Đồng chí Nguyển Tại, phụ trách tổng Phổ Cảm. Bí thư đảng bộ tổng.
- Đồng chí Nguyễn Sanh, phụ trách nông hội đỏ.
- Đồng chí Mai Xuân Hào, phụ trách công tác vận động thanh niên.

Báo Dân cày, cơ quan của Đảng bộ Quảng Ngãi được phát hành đến chi bộ. Riêng chi bộ An Thọ (Phổ Hoà) có tờ báo viết tay lấy tên Lao động, xuất bản được hai kỳ. Công tác vận động quần chúng dưới nhiều hình thức thích hợp đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Cuối tháng 4/1935, thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ chuẩn bị huy động quần chúng biểu dương lực lượng nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động $1 / 5$. Tuy nhiên, kế hoạch hành động kỷ niệm ngày $1 / 5$ bị bại lộ. Địch tăng cường đàn áp, bắt bớ đảng viên và quần chúng cách mạng. Dựa trên những tài liệu thu được, địch khẳng định Đức Phổ là nơi tập trung các cợ quan đầu não của cộng sản. Vì vậy, chúng tiến hành khủng bố rất tàn bạo. Một số đảng viên và quần chúng cách mạng bị tra tấn đến chết. Đồng chí Nguyễn Tại (quê Phổ Thuận), huyện uỷ viên bị chúng đánh chết trên dây treo. Đồng chí Phạm Xuân Hoà, Bí thư Tỉnh uỷ cũng bị địch bắt.

Ngày 12/7/1935, tại thị xã Quảng Ngãi thực dân Pháp và tay sai mở phiên toà công khai mà chúng gọi là: "Vụ án tái tổ Đảng Cộng sản Đông Dương" "(1). Mưu đồ của chúng là dùng sự đe doạ bằng hình phạt để uy hiếp tinh thần của các chiến sỹ cách mạng, làm mất uy tín của họ trước đông đảo quần chúng. Nhưng trái với mưu đồ của chúng, các đảng viên của Đảng đã biến phiên toà thành diễn đàn tố cáo sự tàn bạo của thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai, kêu gọi đồng bào vùng lên đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến. Sự kiện này

[^17]đã gây tiếng vang lớn, có ảnh hưởng tích cực đối với phong trào cách mạng lúc bấy giờ. 44 đồng chí bị toà án thực dân kết tội, trong đó có hơn một nửa là đảng viên của Đảng bộ Đức Phổ và là người Đức Phổ( ${ }^{(1)}$. Đây là một tổn thất to lớn cho
${ }^{(1)}$ Danh sách cán bộ, đảng viên là người Bức Phổ bị kết án như sau:

* Các đảng viên trong Ban Cán sự Trung nam của Xứ uỷ Trung kỳ gồm có:
- Phạm Xuân Hoà. 20 năm tù khổ sai. 20 năm quản thúc, tịch thu tài sản và bán đấu giá nộp vào tài sản nhà nược.
- Nguyễn Tùng, 20 năm tù khổ sai, 20 năm quản thúc, tịch thu tài sản và bán đấu giá nộp vào tà i sản nhà nước.
- Phạm Quy, 20 năm tù khổ sai, 20 năm quản thúc, tịch thu tài sản và bán dấu giá nộp vào tài sản nhà nước.
- Nguyễn Lựu, 20 năm tù khổ sai, 20 năm quản thúc, tịch thu tài sản và bán đấu giá nộp vào tài sản nhà nước.
- Lê Phó, 15 năm tù, 20 năm quản thúc, tịch thu tài sản và bán đấu giá nộp vào tài sản nhà nước.
* Các đồng chí trong Ban Chấp hà nh Đảng bộ tỉnh gồm có:
- Tạ Mỹ Ban, 15 năm tù, 20 nă m quản thúc, tịch thu tài sản và bán đấu giá nộp vào tài sản nhà nước.
- Nguyễn Sanh Châu, 15 năm tù, 15 nǎm quản thúc, tịch thu tài sản và bán đấu giá nộp vào tài sản nhà nước.
* Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Phổ gồm có:
- Tô Đình Biĉ̉u. 15 nă m tù, 20 năm quản thúc, tịch thu tài sản và bán đấu giá nộp vào tài sản nhà nước.
- Nguyễn Du, 12 nảm tù, 15 nãm quản thúc, tịch thu tài sản và bán đấu giá nộp vào lài sản nhà nước.
- Nguyĉ̃n Sanh, 7 nãm tù, 10 năm quản thúc.
* Các đồng chí cán bộ tổng, xã và đảng viên trong huyĉ̣n gồm có:
- Nguyển Chánh Đệ, 10 năm tù, 15 nǎm quản thúc, tịch thu tài sản.và bán đấu giá nộp vào tài sản nhà nước.
- Phạm Thấy, 10 năm tù, 15 nãm quản thúc, tịch thu tài sản và bán đấu giá nộp vào tài sản nhà nước.

Các đồng chí bị kết án từ 5 đến 7 năm tù và 10 nănı quản thúc gồm có: Nguyển Khánh, Trần Mưu, Phạm Cựu, Huỳnh Chí, Bùi Mưu, Huỳnh Cẩm. Trần Thị Toà, Nguyễn Hiền, Hà Mai, Huỳnh Hàng. Trần Thống, Trần Nhậl Tiến, Võ Quy, Trần Miên, Trần Hoàng, đồng chí Dần. đồng chí Dậu.
phong trào cách mạng trong tỉnh nói chung, phong trào cách mạng ở Đức Phổ nói riêng.

Cuộc khủng bố nà y đã làm cho nhiều cán bộ, đảng viên bị địch bắt, giam cầm, tra tấn dã man và hệ thống tổ chức Đảng trong huyện bị phá vơ, sự liên lạc với cấp trên tạ̣m thời bị gián đoạn.

Tuy nhiên, cuộc đấu tranh của nhữñg đảng viên cộng sản, trong đó phần lớn là đảng viên huyện Đức Phổ, trước tờ án thực dân đã nêu cao chí khí kiên cường, bất khuấl, có tác dụng động viên, cổ vũ phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân tiếp tục vùng lên chống thực dân Pháp và tay sai.

Trong những năm chống địch khủng bố, khôi phục phong trào (1932-1935), Đảng bộ và phong trào cách mạng Đức Phổ phải chịu nhiều gian khổ, khó khăn và bị tổn thất to lớn do chính sách khủng bố tàn bạo, đẫm máu của thực dân Pháp và tay sai. Tuy vậy, Đảng bộ vẫn tồn tại, ảnh hưởng và uy tín của Đảng bộ trong phong trào cách mạng của nhân dân Đức Phổ vẩn không ngừng được củng cố và phát triển. Thành tích đó đã chứng tỏ điều trước mỗi bước ngoặt của cách mạng, những lúc phong trào cách mạng gặp khó khăn và bị tổn thất, bản lĩnh của đội ngũ dảng viên của Đảng bộ được sàng lọc, tôi luyện trở thành những tấm gương tiêu biểu có tác dụng thúc đẩy, cổ vũ phong trào cách mạng, tô thắm lịch sử hào hùng của Đảng bộ.

Đức Phổ tự hào là nơi ra đời của Đảng bộ Quảng Ngãi, vinh dự là nơi trụ bám của nhiều đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh và Ban địa phương chấp uỷ Trung Trung kỳ trong những năm khó khăn, gian khổ nhất để duy trì và phát
triển phong trào cách mạng ở Quảng Ngãi và các tỉnh trong miền. Nếu như "Ở Quảng Ngãi tiếp sau cao trào 1930-1931. tuy bị địch khủng bố, đàn áp dã man, phong trào có lúc bị tổn thất, nhiều cán bộ, đảng viên bị địch bắt, song không có thời gian thoái trào", thì Đảng bộ Đức Phổ là một trong những Đảng bộ tiên phong tiêu biểu của phong trào cách mạng tỉnh Quảng Ngãi lúc bấy giờ.

Kết quả đó tạo điều kiện và tiền đề để Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng của nhân dân trong huyện bước vào cuộc đấu tranh mới trong những năm tiếp theo.

2/ Đảng bộ lãnh đạo phong trào đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi dân sinh, dân chủ và hoà bình (1936-1939).

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới của chủ nghĩa tư bản từ năm 1929 đến 1933 đã làm cho mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản ngày càng trầm trọng. Nguy cơ chiến tranh giữa các nước đế quốc để chia lại thị trường thế giới ngà y càng rõ nét.

Trước tình hình đó, Quốc tế Cộng sản đã họp Đại hội lần thứ VII tại Mát-xcơ va (từ 25/7 đến 20/8/1935) đề ra nhiệm vụ trước mắt của các Đảng cộng sản và giai cấp công nhân lúc này chưa phải là đấu tranh để lật đổ chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà là đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân chủ và hoà bình, bảo vệ Liên xô. Do đó, việc trước tiên cần làm là thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi, chống chủ nghĩa phát xít và chiĉ́n tranh, đòi tự do, dân chủ, hoà bình và cải thiện đời sống. Trong cuộc đấu tranh đó, việc xây dựng mặt trận thống nhất chống đế
quốc ở các nược thuộc địa và nửa thuộc địa có một tầm quan trọng đặc biệt.

Ở nước Pháp, Mặt trận nhân dân chống phát xít do Đảng Cộng sản làm nòng cốt giành được thắng lợi lớn trong cuộc tuyển cử (tháng 4/1936) dẫn đến sự ra đời của chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp (tháng 6/1936). Ngay sau đó, Mặt trận Nhân dân Pháp đã thành lập phái đoàn của Quốc hội Pháp điều tra tình hình các thuộc địa, đặc biệt là Bắc Phi và Đông Dương, toàn xá tù chính trị, ban hành các quyền tự do, dân chủ, quyền tự do nghiệp đoàn, cải thiện điều kiện làm việc cho giới lao động.

Tình hình quốc tế và những chính sách cải cách mà Mặt trận Nhân dân Pháp đề ra ở các nước thuộc địa đã tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào cách mạng của nhân dân ta đòi các quyền tự do, dân chủ, chống phát xít, chống bọn phản động thuộc địa.

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản, tháng 7/1936, hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, tậm thời chưa nêu khẩu hiệu đánh đổ đế quốc và giai cấp địa chủ phong kiến, giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày mà chỉ nêu mục tiêu trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cởm áo và hoà bình. Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương, bao gồm các giai cấp, đảng phái, dân tộc, tôn giáo khác nhau. Đồng thời hội nghị chủ trương chuyển hình thức tổ chức đấu tranh bí mật, không hợp pháp sang hình thức tổ chức công


Đồng chí
NGUYỄN TY (tức Tuy)
Bí thư Huyện ủy 1936-1939
khai, hợp pháp và nửa hợp pháp nhằm tập hợp, tổ chức quần túng đấu tranh từ thấp đến cao, thông qua đó giáo dục, phát r: ê̂̉n phong trào cách mạng.

Ở Quảng Ngãi, chính sách vơ vét, bóc lột thậm tệ của thực dân Pháp và tay sai đã làm cho đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, cùng cực. Mặc dù bị chính quyền thực dân đàn áp khốc liệt, các cơ sở Đảng bị vỡ, cán bộ, đảng viên bị bắt, nhưng cuối năm 1935 Tỉnh uỷ lâm thời được thành lập lại. Đồng chí Nguyễn Công Phương được cử làm Bí thứ. Đầu năm 1936, các tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng cách mạng và tổ chức hợp pháp được khôi phục ở nhiều nơi.

Trong bối cảnh đó. ở Đức Phổ, nhờ một số đảng viên thoát khỏi vụ án "Tái tổ Đảng Cộng sản Đông Dương" của thực dân Pháp và nhiều đồng chí khác đã mãn hạn tù hoặc được ân xá đã bắt liên lạc với đồng chí Trần Lương, tỉnh uỷ viên phụ trách cánh nam của tỉnh để tiếp thu chủ trương mới của Đảng. Giữa năm 1936, Huyện uỷ Đức Phổ được lập lại, đồng chí Nguyễn Ty, người làng Liên Chiểu ( Phổ Thuận) được cử làm Bí thư ${ }^{(1)}$. Là̀n lượt sau đó, các chi bộ từng bước được khôi

[^18]phục. Các làng có chi bộ được lập lại sớm là Văn Trường (Phổ Văn), An Thổ (Phổ An), Sa Bình (Phổ Minh), Kim Giao (Phổ Thuận)...

Tháng 9/1936, thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ về cuộc vận động Đông Dương đại hội, các đồng chí trong Đảng bộ đã vận động những người có tư tưởng tiến bộ và có uy tín đứng ra lập các Ủỷ ban hành động. Bồng chí Huỳnh Tư được cử viết bản dự thảo dân nguyện bày tỏ yêu sách của nhân dân đối với giới cầm quyền. Bản dân nguyện được gửi đến các làng lấy chữ ký của nhân dân. Nhiều làng lấy được trên 200 chữ ký. Chính quyền thực dân hoảng sợ trước phong trào Đông Dương đại hội đã ra lệnh giải tán các Uỷ ban hành động.

Đầu năm 1937, Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp cử một phái đoàn do G. Gôđa dẫn đầu sang Đông Dương điều tra và thu thập nguyện vọng của nhân dân. Nhân dịp này, Xứ uỷ Trung kỳ chủ trương lấy danh nghĩa đón tiếp Gôđa và đưa dân nguyện cho chính phủ Pháp để biểu dương lực lượng quần chúng, đẩy mạnh phong trào đấu tranh công khai tố cáo bọn phản động thuộc địa ở Đông Dương.

Thực hiện chủ trương trên, Tỉnh ủy đề ra nội dung, yêu cầu kế hoạch cụ thể và khẩu hiệu của cuộc đốn tiếp:

- Ủng hộ Mặt trận Nhân dân Pháp, chống phát xít, chống phản động thuộc địa!
- Cải thiện đời sống nhân dân!
- Tự do đi lại, tự do báo chí, tự do nghiệp đoàn!
- Bãi bỏ các thứ thuế vô lý, các thứ phụ thu ngoại ngạch không hợp lý!
- Thả hết tù chính trị, xoá bỏ quản thúc đối với chính trị phạm. Cải thiện đời sống, sinh hoạt của từ nhân. Triệt phá các trại giam ở rừng núi.

Thực hiện chủ trương cuia Tỉnh uỷ. Huyện uỷ đã thành lập ban đón tiếp, cử người thu thập dân nguyện gửi cho phái bộ.

Hoảng sợ trước phong trào cách mạng của quần chúng, thực dân Pháp và tay sai đã ra lệnh cấm hội họp, cấm biểu tình, cấm lấy dân nguyện và đón tiếp Gôđa. Chúng cho lính và mật thám về các làng canh gác đón đường, lục soát người đi lại để dò xét kế hoạch của ta. Trong ngày Gôđa đến Quảng Ngãi, chúng cản đường. đe doạ quần chúng, giải tán những nơi tụ tập đông người. Tuy gặp nhiều khớ khăn trở ngại, nhưng công tác chuî̉n bị đón tiếp Gôđa được tổ chức chặt chẽ và diễn ra ngoài ý muốn của địch.

Ngày $1 / 3 / 1937$, hà ng ngàn quần chúng Đức Phổ dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Ty và một số đồng chí khác đã kéo về thị xã Quảng Ngãi tham dự cuộc biểu tình của hàng vạn quần chúng đón Gôđa đến Quảng Ngãi. Cuộc biểu tình đón Gôđa đã làm cho nhân dân bước đầu nhận rõ được sức mạnh và khả năng to lớn của đấu tranh công khai, hợp pháp. Đảng bộ có thêm kinh nghiệm trong tổ chức, tập hợp quần chúng đî́u tranh công khai, trực diện với kẻ thù. Quan hệ giữa Đảng bộ và nhân dân càng thêm bền chặt.

Cuộc biểu dương lực lượng đôn phái đoàn chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp là thắng lợi đầu tiên của phong trào vận động dân chủ ở Quảng Ngãi nới chung. Đức Phổ nới riêng.

Tiếp đó, ngày $5 / 6 / 1937$ hàng nghìn quần chúng kéo về huyện ly biểu tình và đưa yêu sách nhân dịp Bờ-rê-vi-ê, đảng
viên Đảng Xâ hội Pháp sang Đông Dương nhậm chức toàn quyền, đến Quảng Ngãi

Tháng 8/1937, thực hiện chỉ thị của cấp trên về cuộc vận động tranh cử vào Viện Dân biểu Trung kỳ, Đảng bộ Đức Phổ được giao nhiệm vụ vận động một trong ba nhân sỹ có cảm tình với Đảng của tỉnh Quảng Ngãi vào Viện Dân biểu. Cử nhân Trần Thường ( người làng Tân Hội, Phổ Phong) được vận động ra ứng cử và đã trúng cử vào Viện Dân biểu Trung kỳ khoá 1937-1941. Trước sự đấu tranh của quần chúng và sự vận động tích cực của các cấp uỷ Đảng, các dân biểu Quảng Ngãi, trong đó có ông Trần Thường, đã bỏ phiếu chống các dự án tăng thuế thân và thuế điền thổ của Khâm sứ Trung kỳ trong cuộc họp của Viện Dân biểu ngày 16/9/1938.

Một trong những hoạt động nổi bật của Mặt trận dân chủ là phong trào phổ biến sách, báo công khai. Ở thị trấn có Tín Thành thư xã bán sách, báo hợp pháp của Đảng và các sách, báo tiến bộ. Tờ Nhành lúa và cuốn sách Vấn đề dân cày được phát hành nhiều nhất. Ở các làng có các nhóm đọc sách báo do đảng viên và quần chúng tích cực tổ chức. Qua sinh hoạt của các nhóm đọc sách báo, chủ trương, chính sách của Đảng được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong quần chúng. Công tác vận động quần chúng dưới nhiều hình thức cũng diễn ra rất sôi nổi. Các nhóm đi củi, đoàn cày, đoàn cấy, đoàn gặt, các tổ vòng công, đổi công, hội đồng canh, hội trợ táng... được lập ra với điều kiện gia nhập đơn giản và linh hoạt nên đã tập hợp đông đảo quần chúng tham gia. Hoạt động của hội trợ táng có tác dụng rất tốt. Mỗi khi một gia đình nghèo khó có đám tang, đảng viên và quần chúng tích cực vận động bà con
làng xóm giúp đơ mai táng với nghi thức đơn giản nhưng tiến bộ. Việc làm này chẳng những được người nghèo hoan nghênh mà lôi kéo cả tầng lớp trung lưu. Do đó, hội trợ táng càng ngày càng có nhiều người tham gia.

Các cuộc đấu tranh chống sưu cao, thuế nặng, đòi chia lại công điền. chống cường hào, hương lý nhũng nhiều, bọn tây đoan, kiểm lâm ngang ngược diễn ra nhiều nơi, bước đầu đem lai quyền lợi kinh tế cho quần chúng. Các hình thức đấu tranh này thường là hợp pháp, nhưng cũng có những cuộc đấu tranh nửa hợp pháp. Tại làng Văn Trường, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Huỳnh Thường và đồng chí Nguyễn Mậu, bà con nông dân ra đồng gặt nhửng thửa ruộng công điền đã bị tên lý trưởng chiếm đọạt. Khi bị ngăn cản, bà con đã bắt trói tên lý trưởng. Sau sự việc này, đồng chí Nguyễn Mậu bị bắt giải lên tỉnh về tội "xúi giục làm loạn". Trước viên Tuần vũ Quảng Ngãi, đồng chí cho rằng nông dân làm như vậy là do "tức nước vở bờ". Viên Tuần vũ đuối lý phải thả đồng chí Nguyễn Mậu và cách chức tên lý trưởng làng Văn Trường.

Ở những làng có phong trào quần chúng phát triển mạnh, các tổ chức Đảng và đoàn thể quần chúng vận động cải cách hương thôn. Nội dung cuộc vận động tập trung vào việc đấu tranh chống áp bức, chống chế độ hương chính mục nát, xoá bỏ hủ tục, cải cách đời sống xã hội. Tại làng Liên Chiểu, trong lễ tế làng năm 1937, các đảng viên đã vận động bà Nguyễn Thị Hoàng Tường, một người có uy tín đứng ra trông nom việc ăn uống. Trái với mọi năm, trong đám tế này xôi, thịt ở những mâm cỗ cao giành cho hạng người "ăn trên ngồi trước" bị rút bớt, những suất "kỉnh" (biếu) cho gia đình họ
cūng bị xẻ bớt, hoặc bị truất hẳn để dành thêm cho những mâm ăn của dân làng.

Phong trào đấu tranh vì dân chủ ngày một lên cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động các tầng lớp trên, binh lính, lý hương ngả về phía cách mạng. Do đó, nhiều hương lý đã tỏ thái độ không can thiệp, hoặc tham gia phong trào.

Trong một báo cáo của tên phó mật thám Quảng Ngãi, nhận xét về tình trạng bộ máy cai trị của chính quyền thực dân ở các làng trong huyện Đức Phổ thời bấy giờ có doạn viết: "... Hương lý trong vùng này của tổng Phổ Cảm chẳng làm gì cả để thay đổi tình hình và số đông trong họ, ít nhất bằng sự im lặng của mình đã là đồng loã với bọn kích động rất nhiều và có thế lực. Đặc biệt, tên lý trưởng làng Nhơn Phước cũng không ngần ngại gì mà không có mặt trong cuộc biểu tình do Đảng Cộng sản tổ chức nhân dịp ông Gôđa đi qua. Lý trưởng làng Tân Phong đã cố bào chữa cho bọn tình nghi ... Các làng chung quanh cũng chẳng tốt dẹp gì hơn..."(1)

Với nhiều hình thức vận động phong phú, phong trào đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ thu được nhiều kết quả lớn. Các tổ chức Đảng phát triển cả về số lượng đảng viên và số cơ sở. Năm 1937, nhiều đảng viên mới được kết nạp, nhiều chi bộ mới được thành lập ở các làng thuộc xã Phổ Thuận, Phổ Phong, Phổ Minh. Ngoài ra, còn có một số tổ chức khác như Hội Thanh niên dân chú, Hội Ái hữu ...

[^19]Từ giữa năm 1938, sau khi chính phủ của thủ tướng $L$. Bơlum sụp đổ, chính quyền Pháp ngày càng ngả sang hữu. Chúng tăng cường đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Pháp và thuộc địa. Lợi dụng cơ hội này, thực dân Pháp ở Đông Dương siết chặt chính sách cai trị phản động, từng bước đầu hàng bọn quân phiệt Nhật. Trong khi đó, quân Nhật đã chiếm xong Trung Quốc, đang chuẩn bị nhảy vào Đông Dương.

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ thị của Xứ uỷ, tháng 6/1938 Tỉnh uỷ Quảng Ngãi quyết định phát động đấu tranh chống chính sách của bọn phản động thuộc địa. Ở Đức Phổ các cuộc mit tinh của quần chúng nổ ra ở nhiều nơi, với các khẩu hiệu:

- Phản đối dự án thuế mới, thi hành dự án thuế đã được Viện Dân biểu Trung kỳ thông qua!
- Thi hành các quyền tự do, dân chủ!
- Chống phát xít Nhật gây chiến, phòng thủ Đông Dương!
- Ủng hộ Liên bang Xô viết!
- Ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Trung Quốc!

Tháng 7/1939, nhân kỷ niệm lần thứ 150 ngày cách mạng tư sả̉n Pháp, thực dân Pháp tổ chức tại thị xã Quảng Ngãi hội "Chánh chung" nhằm tô vẽ nước Pháp và chế độ thực dân ở Đông Dương. Tỉnh uỷ Quảng Ngãi chủ trương phát dộng quần chúng các huyện trong tính biểu dương lực lượng và nêu cao các khẩu hiệu đấu tranh. Hưởng ứng chủ trương này, Huyện uỷ Đức Phổ tổ chức vận động quần chúng và chuẩn bị phương tiện đưa hàng trăm người ra thị xã phối hợp đấu tranh. Sáng ngày 14/7, một cuộc mit tinh lớn đã nổ ra ở thị xã Quảng Ngãi
đúng vào ngày chính quyền thực dân ở đây tổ chức mừng Quốc khánh. Quần chúng giương cao cờ, biểu ngữ và hô khẩu hiệu của Mặt trận dân chủ. Cuộc vui chơi của địch biến thành diển đàn đấu tranh của quần chúng.

Đây là cuộc đấu tranh có tiếng vang lớn cuối cùng diễn ra trong toàn tỉnh trong thời kỳ Mặt trận dân chủ.

Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II bùng̀ nổ. Nước Pháp bị lôi cuốn vào cuộc chiến. Chính phủ phản động Đa-la-đi-ê thủ tiêu toàn bộ chương trình cải cách tiến bộ của Mặt trận Nhân dân Pháp. Bọn phản động thuộc địa Pháp ở Đông Dương lập tức tiến hành hàng loạt các biện pháp khủng bố nhằm giải tán các tổ chức yêu nước, xoá bỏ những quyền lợi của nhân dân giành được trong cao trào dân chủ, mở các cuộc khủng bố, bắt giam những chiến sỹ cách mạng và quần chúng yêu nước.

Trước tình hình đó, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi chủ trương chuyển các tổ chức Đảng vào hoạt động bí mật. Tuy vậy, nhiều đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ và các huyện bị địch bắt giam. Ở Đức Phổ, đồng chí Nguyễn Ty và nhiều đảng viên, quần chúng cốt cán bị địch bắt, nhiều cơ sở Đảng, cơ sở quần chúng bị vơ.

Cao trào vận động dân chủ giai đoạn 1936-1939 ở Đức Phổ thực sự là một cuộc vận động chính trị sâu rộng, mạnh mẽ, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các đảng phái chính trị, các thành phần xã hội tham gia, với nhiều
hình thức đấu tranh phong phú, bưởc đầu đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và tay sai.

Đặc biệt trong bối cảnh Đảng bộ vừa mới khôi phục được các tổ chức Đảng và các cơ sở quần chúng trong những năm bị kẻ thù đàn áp, khủng bố đẫm máu trước đó, mà đã phát động được phong trào quần chúng rộng lớn đấu tranh công khai trực diện với kẻ thù là một thành tich không phải địa phương nào cūng có được. Thành quả đó thể hiện trình độ, năng lực và kinh nghiệm tổ chức, lãnh đạo của một Đảng bộ được thử thách, tôi luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng đầy khơ khăn, gian khổ, hy sinh.

## Chương III

## LÃNH ĐẠO CUỘC VẬN Đô̂NG CỨU QUốC KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 (1939-1945)

1/ Thực hiện chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng.

Tháng $9 / 1939$, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Nước Pháp bị lôi cuốn vào cuộc chiến tranh và nhanh chóng dầu hàng phát xít Đức. Ở Đông Dương, tháng $9 / 1940$ phát xít Nhật đánh vào Lạng Sơn. Theo lệnh của giới cầm quyền Pháp. thực dân Pháp ở Đông Dương ký với Nhật hiệp định chấp nhận đầu hàng, dâng Đông Dương cho Nhật. Từ đó, nhân dân ta lâm vào cảnh "một cổ, hai tròng". Lợi dụng chiến tranh thế giới nổ ra, hai kẻ thù Pháp, Nhật thi nhau vơ vét tà nguyên, bắt người, cưởp của, tăng thuế... Khá́p mọi miền đất nược lan tràn không khí chếl chớc, khủng bố. Các quyền tự do, đận chủ mà nhân dân ta giành được trong những năm 1936-! 939 bị địch xoá bỏ.

Trước nlững diễn biến nhanh chóng của tình hình trong nước và thế giới. tháng 11/1939. Hội nghị Trung ương 6 xác định mục tiêu chiến lược cửa cách mạng Bông Dương là đánh đổ đế quốc và :ay sai. Để tập trung lực lượng đánh đổ đế quốc và tay sai, hội nghị chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất và đề ra khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc, chống tô cao, lãi nặng.

Đây là sự chuyển hướng quan trọng nhất về chỉ đạo chiến lược của Đảng.

Lúc này ở Đức Phổ, thực dân Pháp tăng cường vơ vét thóc gạo, bắt lính, bắt phu, sung công phương tiện, vật liệu phục vụ cho hoạt động quân sự. Phát xít Nhật đóng quân ở thị trấn và cửa biển Sa Huỳnh, hai vị trí quan trọng về chính trị, quân sự của huyện. Để tập trung vơ vét sức người, sức của, bọn tay sai Nhật lập ra tổ chức "liên đoàn", độc quyền mua hàng nông sản, đặc biệt là đậu phộng với giá ăn cướp để nộp cho quân Nhật.

Do chính sách bóc lột nặng nề của Pháp và Nhật, nên lương thực, thực phẩm thiếu thốn, hàng tiêu dùng, nhất là vải mặc hết sức khan hiếm. Đời sống của nhân dân trong huyện, kể cả tầng lớp khá giả gặp nhiều khó khăn. Nhiều người phải ăn khoai, ăn cháo thay cơom. quần áo may bằng mền thay vải.

Chính Nhật - Pháp là kẻ đã gieo tai hoạ cho nhân dân ta, nhưng thực dân Pháp thì giả nhân giả nghĩa, ra sức mị dân, tuyên truyền lựa bịp bằng những khẩu hiệu: Cần lao, gia đình. tổ quốc; Pháp - Việt đề huề. Còn bọn Nhật thì rùm beng cổ suý khẩu hiệu về khối Đại Đông Á, đồng vãn, đồng chủng. Song, kẻ thù không thể che đậy được bộ mặt thật của chúng.

Mặc dù bị địch khủng bố gắt gao, nhưng nhờ kinh nghiệm của các thời kỳ hoạt động trước đây và sự che chở của nhân dân, một số đồng chí thoát khỏi sự bắt bớ của địch, lìm cách móc nối liên lạc để tiếp tục hoạt động cách mạng, trong đó có đồng chí Trần Lẩm. Trong khi đó, các đồng chí còn bị giam cầm trong các nhà tù thực dân tích cực tìm cách liên lạc với
bên ngoài. mộl mặt là để tiếp thu đường lối của Đảng, mặt khác là nắm tình hình địa phương và truyền đạt những điều mình nắm được về phương hướng hoạt động trong tình hình mới.

Cuối những năm 40 , thực dân Pháp tiến hành biện pháp mới để quản chế các chiến sỹ cách mạng từng bị tù đày bằng cách tập trung họ vào các căng an trí do chúng lập ra ở miền núi. Căng an trí đặt dưới sự giám sát của một đồn lính khố xanh và do sỹ quan Pháp chỉ huy. Ở căng an trí, các chiến sỹ cách mạng phải tự dựng nhà để ở, được đi lại làm ăn nhưng hàng ngày phải đến trình diện ở đồn. Tận dụng những sơ hở của địch. các chiến sỹ cách mạng đã biến căng an trí thành nơi tụ họp để bàn các biện pháp chống thực dân Pháp và tay sai.

Năm 1942, tại căng an trí Ba Tơ, Uỷ ban vận động cách mạng được thành lập, làm nhiệm vụ tổ chức và lãnh đạo phong trào cách mạng trong tỉnh. Từ đây mối liên hệ giữa những đảng viên đang hoạt động ở Đức Phổ với Uỷ ban vận động cách mạng được kết nối.

Liền sau đó, địch đưa đồng chí Huỳnh Tấu từ nhà lao Buôn Ma Thuột về quản chế tại căng an trí Ba Tơ. Đồng chí Huỳnh Tấu bắt liên lạc với đồng chí Nguyễn Đôn. thành lập chi bộ gồm 5 đảng viên do đồng chí Huỳnh Tấu làm Bí thứ Giữa năm 1943, đồng chí Phạm Kiệt cũng bị đưa từ nhà lao Buôn Ma Thuột về căng an trí Ba Tơ. Chi bộ căng an trí Ba Tơ quyết định thành lập Uỷ ban vận động cứu quốc Quảng Ngãi thay thế Uỷ ban vận động cách mạng. Ít lâu sau, Tỉnh uỷ lâm thời được thành lập. Trong năm 1944, lần lượt các đồng chí 62

Trương Quang Giao, Trần Quý Hai. Trần Lương cūng từ nhà lao Buôn Ma Thuột bị địch đưa về căng an trí Ba Tớ. Thực lực cách mạng càng được tăng cường mạnh mẽ hơnn.

Việc củng cố hoạt động của cơ quan lānh đạo tỉnh đã tạo điều kiện cho phong trào cách mạng ở Đức Phổ phát triển nhanh hơn. Hạt nhân của phong trào cách mạng trong huyện là các đồng chí Trần Lẫm. Huỳnh Tư (Phổ Văn), Nguyễn Duy Phê (Phổ Phong), Châu Hàng (Phổ Cường), Nguyễn Nhân (Phổ An). Giữa năm 1943, một chi bộ ghép được thành lập ở phía bắc huyện do đồng chí Trần Lẫm làm Bí thứ Đây là chi bộ duy nhất trong toàn huyện được tổ chức cho đến khi chi bộ thứ hai ra đời ở vùng Phổ Phong vào đầu năm 1944 do đồng chí Nguyễn Duy Phê làm Bí thứ. Cũng giữa năm 1943, Uỷ ban vận động cứu quốc huyện Đức Phổ được thành lập do đồng chí Trần Lẫm làm trưởng ban ${ }^{(1)}$.

Tháng 6/1943, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi triệu tập hội nghị cán bộ mở rộng toàn tỉnh tại Bằng Chay (Ba Động-Ba Tơ). Uỷ ban vận động cứu quốc huyện cử đồng chí Nguyễn Phú và Võ Duy Bích đi dự hội nghị này.

Hội nghị chủ trương mở một đợt tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân với những hình thức như rải truyền đơn, treo cờ đỏ sao vàng, tấn phát thư kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc nhân ngày Quốc khánh của nước Pháp 14/7/1943 và kêu gọi quần chúng tham gia Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc.
(1) Uỷ ban Vận động cứu quốc huỵ̣̂n gồm có các đồng chí: Trần Lả̉m. Nguyễn Duy Phê, Huỳnh Tứ. Nguyền Thoàng (Phổ Văn), Nguyển Đình Thống (Phổ An)

Thực hiện chủ trương trên, đêm 16 rạng ngày 17/7/1943 Huyện uỷ đã tổ chức rải truyền đơn, treo cờ Đảng, cờ đỏ sao vàng ở chợ Cung (Phổ Cường), núi Dâu (Phổ Khánh). Truyền đơn in tóm tắt chương trình Mặt trận Việt Minh và lời kêu gọi đồng bào gia nhập các tổ chức Việt Minh. Dưới truyền đơn ghi: "Việt Nam độc lập đồng minh - Uỷ ban vận động cứu quốc Quảng Ngãi".

Tháng 12/1944, hội nghị đảng viên toàn huyện được triệu tập tại làng An Thổ (Phổ An) để đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Uỷ ban cứu quốc từ ngày thành lập. Hội nghị thảo luận và đề ra nhiệm vụ củng cố tổ chức Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động chuẩn bị khởi nghĩa theo phương hướng của Tỉnh uỷ và quyết định thành lập Ban Chấp hành Đảng bộ huyện do đồng chí Trần Lẫm làm Bí thư kiêm Trưởng ban vận động cứu quốc huyện ${ }^{(1)}$.

## 2/ Khởi nghĩa giành chính quyền.

Cuối năm 1944, cục diện tình hình thế giới diển biến ngày càng có lợi cho phong trào cách mạng của nhân dân ta. Phe phát xít lâm vào thế bị động và liên tiếp bị thất bại trên các mặt trận. Ở trong nước, ảnh hưởng của Mặt trận Việt minh ngày càng lan rộng. Mâu thuẫn giữa Nhật và Pháp ở Đông Dương ngày càng gay gắt. Đêm 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp. Thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền đã đến.

Mặc dù chưa nhận được lệnh của Trung ương, nhưng ngay trong đêm $10 / 3$ và trưa ngày $11 / 3 / 1945$, Tỉnh uỷ đã tổ chức

[^20]

Đồng chí
TRẦN LẪM (tức Trần Ruộng)
Bí thư Huyện ủy 1944-1945
hội nghị phân tích đánh giá tình hình và quyết định chớp thời cơ tiến hành cuộc khởi nghĩa ở Ba Tơ. Ngày 11/3, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ lực lượng vũ traṇ̣ cách mạng ở Cãng an trí Ba Tơ, kết hợp với lực lượng chính trị của quần chúng, có lực lượng nội ứng trong binh lính địch chiếm Nha kiểm lý và đồn khố xanh, giành chính quyền ở châu lỵ. Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ thắng lợi, đội du kích Ba Tơ trở thành lự̛c lượng nòng cốt cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh.

Tại Đức Phổ, thực hiện chỉ thị của đồng chí Trần Lương, Tỉnh uỷ viên phụ trách phía nam tỉnh Quảng Ngãi, Đảng bộ nhanh chơng huy động quần chúng trong huyện phối hợp với quần chúng các huyện Mộ Đức, Ba Tơ ngả cây, lăn đá, làm chướng ngại vật trên quốc lộ 24 ngăn quân Nhật kéo từ đồng bằng lên đàn áp cuộc khởi nghĩa.

Cuộc đảo chính của quân Nhật và thắng lọ̣i của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ đã tác động mạnh đến tình hình trong tỉnh và huyện Đức Phổ. Tận dụng cơ hội thực dân Pháp bị lật đổ, nhiều đồng chí bị địch giam giữ ở nhà lao Buôn Ma Thuột, căng an trí Ba Tơ tự giải thoát trở về tiếp tục hợt động.

Lúc này, lợi dụng tương quan lực lượng có lợi cho quân Nhật, bọn Việt gian trong các tổ chức chính trị thân Nhật như Tân Việt, Quốc dân đảng, đảng Lập hiến. Thanh niên tiền tuyến... ra sức tuyên truyền lôi kéo công chức, giáo viên, học sinh ủng hộ quân Nhật chống lại Việt Minh.

Đại diện Tân Việt Nam ở Quảng Ngãi là Bạch Quang Ba về Đức Phổ thúc dục tri huyện Đức Phổ hợp tác chống phá phong trào cách mạng. Bọn thân Nhật đội lốt đạo Cao Đài đứng đầu là Đỗ Thành Thanh (Phổ Văn) - Khâm Châu trấn
hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định - lừa phỉnh một số người cuồng tín rèn gượm giáo để chống lại Việt Minh. Bọn phản động đội lốt đạo Thiên chúa cũng lôi kéo quần chúng tuyên truyền xuyên tạc cách mạng. Một số cựu chính trị phạm giảm sút tinh thần chiến đấu nhận định sai tình hình cũng không tin vào khả năng chống Nhật thắng lợi, giành độc lập của nhân dân ta.

Trước tình hình đó, cuối tháng 3/1945 Tỉnh uỷ đã triệu tập hội nghị tại Gò Huyện (Mộ Đức) xác định nhiệm vụ trung tâm của Đảng bộ là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng vạch mặt bọn tay sai thân Nhật và phổ biến đường lối của Mặt trận Việt Minh, nhanh chóng phát triển các đoàn thể cứu quốc, tích cực xây dựng lực lượng cách mạng, trong đó có lực lượng tự vệ cứu quốc và các tiểu tổ tổ du kích, sã̃n sàng đứng lên khởi nghĩa khi có thời cơ. Tại hội nghị đồng chí Trần Lẫm, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Phổ được bổ sung vào Tỉnh uỷ.

Đầu tháng 4/1945, Huyện uỷ Đức Phổ tổ chức hội nghị tại thôn Văn Trường. Đồng chí Trần Lương, phụ trách phía nam của tỉnh về dự. Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh huyện Đức Phổ và cử đồng chí Trần Lẩm làm chủ nhiệm Mặt trận ${ }^{(1)}$.

Sau ngày Mặt trận Việt Minh huyện thành lập, chỉ trong thời gian ngắn, từ tháng 5 đến tháng $7 / 1945$, các đoàn thể cứu quốc huyện, thành viên của Mặt trận Việt Minh lần lượt ra đời.

[^21]Tháng $5 / 1945$, đại biểu thanh niên các tổng, xã về dự hội nghị tại thôn Thuỷ Triều (Phổ Văn) bầu Ban Chấp hành Thanh niên cứu quốc huyện, do đồng chí Huỳnh Hữu Tài làm Bí thử. Cũng trong thời gian này, đại hội nông dân cứu quốc huyện họp tại thôn An Thổ, có 30 đại biểu các tổng, xã về dự dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Quang Giao, Bí thư Tỉnh uỷ. Đại hội bầu Ban Chấp hành hội Nông dân cứu quốc huyện do đồng chí Nguyễn Thoàng làm Bí thứ. Tháng 6/1945, đại hội Phụ nữ bầu Ban Chấp hành Phụ nữ cứu quốc do đồng chí Trần Thị Phước làm Bí thử. Đồng thời Ban Chấp hành Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc được thành lập ở các tổng, xã. Việt Minh tổng Phổ Tri phát triển hội viên vào cơ quan trạm (bưu điện) của huyện để nắm tình hình địch.

Nhờ có mạng lưới Việt Minh phát triển khắp các tổng, xã, nên phong trào đấu tranh chống chính quyền tay sai và các tổ chức thân Nhật diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ, có sự lãnh đạo chặt chẽ. Nổi bật là cuộc đấu tranh tẩy chay "lễ ra mắt" của "thủ lĩnh thanh niên" tổ chức tại huyện đường, có tri huyện Đức Phổ tham dự; cuộc đấu tranh của Thanh niên cứu quốc và quần chúng thị trấn Đức Phổ, có quần chúng vùng xung quanh tham gia, phản đối cuộc họp của Tân Việt lợi dụng danh nghĩa quyên góp giúp đỏ đồng bào miền Bắc để tuyên truyền cho Nhật. Cuộc đấu tranh làm thất bại đêm diễn kịch với nội dung cổ động "truyền bá quốc ngữ" của những phần tử thân Nhật, có sự tham dự của lính Nhật.

Các cuộc đấu tranh trên được tiến hành có tổ chức, có kế hoạch, có phân công người trực diện chất vấn, tranh luận và bố trí lực lượng nòng cốt trong quần chúng làm hậu thuẩn.

Một số cuộc đấu tranh có lực lượng thanh niên được trang bị dao găm làm vũ khí để tự vệ.

Nhằm phục vụ công tác đào tạo cán bộ và công tác tuyên truyền, tháng 6/1945 Huyện uỷ mở lớp huấn luyện cấp tốc về đường lối chống Nhật, chuẩn bị khởi nghĩa cho cán bộ trong huyện. Đồng chí Trần Tống, cán bộ Tỉnh uỷ về giúp huyện giảng bài tại các lớp huấn luyện này. Kết quả có hơn 100 cán bộ huyện, tổng và xã được huấn luyện lý luận. Báo "Chơn độc lập" (in thạch) của Mặt trận Việt Minh Quảng Ngãi được phổ biến trong cán bộ, hội viên cứu quốc. Các đội viên tuyên truyền xung phong xuất hiện những nơi đông người tuyên truyền chủ trương, chính sách của Mặt trận Việt Minh, lên án phát xít Nhật, phổ biến tin tức, có tác dụng tốt trong phong trào cách mạng.

Được sự giúp đơ của Đội du kích Ba Tơ, các tổ du kích và tự vệ được thành lập ở các làng, xã và thị trấn. Các đội viên du kích đều được huấn luyện theo chương trình quân sự tối thiểu gồm các môn: sử dụng súng tường, dao bảy (lưởi dao dài $0,5 \mathrm{~m}$ ), roi (gậy), võ dân tộc. Đến đầu tháng $8 / 1945$, các làng đều có từ 5 đến 10 du kích và từ 10 đến 20 tự vệ chiến đấu. Một số đội viên du kích và thanh niên được đưa đi tham gia Đội du kích Ba Tơ. Tính đến trước ngày khởi nghĩa, toàn huyện có hơn 100 thanh niên tham gia Đội du kích Ba Tớ.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ lấy ngày 27 (âm lịch) làm ngày "đặc quyên mua sắm khí giới", Huyện uỷ phát động đảng viên, hội viên cứu quốc và quần chúng nhân dân góp tiền và hiện vật, mua sắm đồ dùng quân dụng để xây dựng lực lượng vũ trang. Ba lò rèn của Việt Minh do các đồng chí
uỷ viên quân khí các làng phụ trách, được xây dựng ở An Khương (Phổ Văn) do đồng chí Huỳnh Thường phụ trách, ở An Thổ (Phổ An) do đồng chí Bùi Mưu phụ trách, ở An Thọ (Phổ Hoà) do đồng chí Nguyễn Xuân Ký phụ trách. Việt Minh cũng vận động công nhân xe lửa và nhân viên kho vật liệu đập Liệt Sơn phối hợp với lực lượng bên ngoài lấy sắt thép cholò rèn.

Cho đến trước ngày khởi nghĩa, ba lò rèn vũ khí của huyện đã sản xuất hàng nghìn dao bảy, mác, kiếm trang bị cho du kích, tự vệ các xã và gửi cho du kích Ba Tơ. Ngoài ra, Việt Minh còn giao nhiệm vụ cho mỗi hội viên cứu quốc tự tạo lấy phương tiện, trang bị. Thực hiện chủ trương sắm vũ khí tự tạo, tự vệ Tân Diêm (Phổ Thạnh) phục kích bọn lính bảo an đi tuần đêm trong sở muối Sa Huỳnh lấy hai khẩu súng trường và một khẩu súng lục.

Trong lúc này, nhân dân toàn huyện sôi nổi hưởng ứng phong trào xây dựng lực lượng vũ trang, đóng góp lương thực, tiền bạc, vận chuyển vũ khí, lúa gạo, sắt thép, đưa đón, nuôi giấu cán bộ, bảo đảm vật chấl cho các lớp huấn luyện chính trị, quân sự chuẩn bị khởi nghĩa. Mặc dù, đời sống kinh tế còn khó khăn và sự đe doạ của kẻ thù, nhứng các tầng lởp nhân dân vẫn tích cực ủng hộ Mặt trận Việt Minh. Gia đình ông Hồ Nho (Phổ Quang) ủng hộ cho cách mạng 80 cây vải sita. Gạo, vải, muối của nhân dân Dức Phổ và các huyện bạn quyên góp cho du kích chẳng những đủ dùng cho chiến khu Núi Lớn (vùng giáp ranh Đức Phổ và Mộ Đức) mà còn gửi ra chiến khu Vĩnh Sơn (Sơn Tịnh). Trong đó, nhân dân vùng Tân Hội, Hùng Nghĩa ngoài những đóng góp chung, nhân dân còn đóng
góp sức người, sức của xây dựng chiến khu Dầu Rái (tức chiến khu Núi Lớn).

Trước những diễn biến mau le, nhiều thuận lợi của tình hình trong nước và trên thế giới, công việc chuẩn bị khởi nghĩa trong huyện phát triển mạnh. Số hội viên các đoàn thể cứu quốc tăng lên nhanh chóng. Mỗi làng có hàng trăm hội viên, trong đó có những làng hầu hết quần chúng đều tham gia Việt Minh. Các cuộc tập luyện của du kích được tiến hành công khai. Nhân dân không nộp thuế, đi xâu. Bộ máy chính quyền địch từ xã đến huyện hầu như phải làm ngơ trước tình hình. Lý trưởng, hương chức một số làng tham gia Việt Minh. Viên chức cấp huyện hoang mang lo lắng, làm việc cầm chừng. Trừ một số ngoan cố, số đông trong hàng ngũ bọn Việt gian thân Nhật không dám hoạt động. Bọn phản động chạy trốn khỏi làng. Đến đầu tháng $8 / 1945$, tương quan lực lượng đã hoàn toàn nghiêng về phía cách mạng. Nhân dân trong huyện đã sẵn sàng vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền.

Trên cơ sở Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 8 và Chỉ thị "Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta", căn cứ vào diễn biến tình hình cách mạng trong tỉnh, trưa ngày 14/8/1945 khi nhận được tin Nhật đầu hàng quân Đồng minh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triệu tập hội nghị bất thường. Hội nghị nhận định: Thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền đã đến, phải cấp tốc huy động quần chúng nổi dậy vũ trang khởi nghĩa, đánh đổ toàn bộ chính quyền địch, giành chính quyền về tay nhân dân. Đúng 16 giờ ngày $14 / 8 / 1945$, tại làng Thi Phổ Nhất (Mộ Đức), Uỷ ban vận động cứu quốc tỉnh phát lệnh khởi nghĩa. Ngay lập tức mệnh lệnh khởi nghĩa đã lan nhanh đến các vùng trong tỉnh.

Tối ngày $14 / 8$, dưới sự chỉ huy của Mặt trận Việt Minh huyện Đức Phổ, nhân dân tất cả các làng nhất tề nổi dậy. Các hội viên các đoàn thể cứu quốc, du kích, tự vệ được vũ trang bằng dao, gậy kéo đi bắt giam những phần tử phản động mà không gặp một sự chống đối nào của địch. Hầu hết bọn phản động đều bị bắt hoặc tìm cách chạy trốn.

Trong khi đó, ở thị trấn cuộc khởi nghĩa diễn ra hết sức quyết liệt. Ở đây, một tiểu đội lính Nhật đang chốt giữ. Tối $14 / 8$, thông qua cơ sở của ta, Ban lãnh đạo cuộc khởi nghĩa tổng Phổ Tri gửi cho quân Nhật bức thư yêu cầu quân Nhật không can thiệp. Quân Nhật chấp nhận yêu cầu của quân khởi nghĩa. Nhân cơ hội đó, quần chúng vũ trang xông vào chiếm huyện đường. Trước sức mạnh của lực lượng khởi nghĩa, tri huyện Trần Văn Việt phải chấp nhận đầu hàng lúc nửa đêm $14 / 8$. Cũng trong đêm $14 / 8$, cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi ở hầu hết các làng trong huyện.

Những ngày sau đó, khắp nơi trong huyện diễn ra các hoạt động chào mừng chiến thắng như mit tinh, biểu dương lực lượng.
'Trong khi đó, ở Sa Huỳnh và Tân Diêm (cách Sa Huỳnh 2 km ), cuộc khởi nghĩa diễn ra hết sức quyết liệt. Tại những nơi này, có một tiểu đội lính bảo an chốt giữ. Riêng Sa Huỳnh còn có hai tên lính Nhật được trang bị bằng súng máy và dùng hầm ngầm làm công sự, cố thủ trong đồn Thương chánh. Trưa ngày $15 / 8$, du kích và tự vệ xã đột nhập vào trại bảo an ở Tân Diêm, bắt 10 tên bảo an, thu 10 súng. Lý trưởng Tân Diêm bị quân khởi nghĩa bắt giam và thu đồng triện. Sau đó, quân khởi nghĩa đi theo quốc lộ I phối hợp với quần chúng cách mạng
thôn La Vân tiếp tục kéo về Sa Huỳnh. Việt Minh tổng Phổ Vân được quần chúng hậu thuẫn thuyết phục buộc tiểu đội bảo an ở Sa Huỳnh đầu hàng. Quân khởi nghĩa thu 11 súng.

Chiều ngày $15 / 8$, du kích và tự vệ tiến công đồn Thương chánh, Sa Huỳnh. Hai tên Nhật dùng súng máy chống trả làm hai du kích xã Phổ Thạnh hy sinh, rồi bỏ chạy. Trong khi đó, công nhân ga Sa Huỳnh tháo đường ray phía nam Câu Lỗ làm một đầu tàu hoả từ trong chạy ra bị lật nhào xuống sông. Bọn Nhật từ phía nam ra quyết chiếm lại Sa Huỳnh. Du kích và tự vệ chống trả quyết liệt. Nhưng do hoả lực của quân Nhật mạnh hơn, nên tạm thời phải rút lui. Lợi dụng sự rút lui của quân khởi nghĩa, bọn Việt gian thoát khỏi nhà giam, liên lạc với quân Nhật khủng bố nhân dân, lùng bắt những người chỉ huy cuộc khởi nghĩa ${ }^{(1)}$.

Ngày 16/8, một toán lính Nhật từ thị xã Quảng Ngãi vào Đức Phổ bằng ôtô ray. Đến làng An Ninh, do đường ray xe lửa bị quân khởi nghĩa tháo dơ trước đó, nên không đi được. Chúng vào làng bắt nhân dân khiêng những tên bị thương, nhửng bị tự vệ và nhân dân trong làng và các làng bên cạnh đốn cây chặn đường, nổi trống mõ uy hiếp, buộc quân Nhật phải rút lui về thị xã. Dọc đường mặc dù bị quần chúng biểu tình, thị uy, nhưng quân Nhật không dám phản ứng. Trong khi đó, một đoàn xe chở quân Nhật cũng từ thị xã Quảng Ngãi vào Đức Phổ, đến Thuỷ Thạch đoàn xe bị chặn lại vì nhân dân đốn ngã nhiều cây to nằm ngổn ngang trên đường. Quân
${ }^{(1)}$ Có ý kiến cho là urong đơt tiến công này, đồng chí Trần Bá Hiệp, uỷ viên Ban lănh đạo khời nghiaa tổng Phổ Vân bị địch băt và giết hại. (Chúng tôi đang xác minh thêm)

Nhật dừng lại đóng quân ở Chọ Cung. Sau đó, một xe chở quân Nhật trở ra đến Cầu Vạc phải dừng lại, do cầu bị phá. Chớp được thời cơ đó, du kích nổ súng tấn công, buộc quân Nhật phải bỏ chạy. Du kích thu một khẩu trung liên và nhiều quân trang, quân dụng.

Lúc này, phía nam huyện dọc quốc lộ số I đều có quân Nhật đóng. Ở những nơi đóng quân, quân Nhật tìm cách trả thù và cướp bóc, đốt phá tài sản gây thiệt hại về người và của, một số đồng bào lo lắng phải tìm cách lẩn tránh. Ở Chỉ Trung, có hai tên Nhật vào làng liền bị nhân dân xua đuổi và đánh chết một tên.

Ngày 17/8, hai toán lính Nhật từ thị xã Quảng Ngãi vào Đức Phổ trên hai xe ôtô. Đến làng An Thọ, bị du kích và tự vệ chặn lại, chúng xả súng bắn làm hai du kích hy sinh, hai người khác bị thương .

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ thị của Tỉnh uỷ, Mặt trận Việt Minh tổng Phố Vân, một mặt kiên trì giáo dục, vận động nhân dân bất hợp tác với địch, đồng thời tích cực chuẩn bị lực lượng, vạch kế hoạch đối phó bằng vũ lực khi cần thiết. Mặt khác ta chủ trương đưa cán bộ và nhân dân tìm cách tiếp xúc với quân Nhật để thương lượng, tránh xung đột không cần thiết. Việc thương lượng có một số kết quả nhất định. Phía ta đã dẫn quân Nhật thăm những nơi chôn cất những tên bị chết. Phía quân Nhật cam kết bồi thường cho những đồng bào ta bị chúng gây thương tích và chấm dứt khủng bố.

Ngà y $25 / 8$, sau nhiều lần điều đình giữa Ban lãnh đạo khởi nghĩa tỉnh với chỉ huy quân Nhật ở Quảng Ngãi hai bên đã đi đến thoả thuận để quân Nhật rút khỏi Quảng Ngãi. Mấy ngày
sau đó, toàn bộ quân Nhật ở Đức Phổ rút ra thị xã chờ ngày về nước.

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Đức Phổ hoàn toàn thắng lợi. Trong niềm vui của ngày chiến thắng, hàng vạn nhân dân, các đoàn thể cứu quốc và du kích, tự vệ các làng trong toàn huyện nô nức kéo về sân vận động thị trấn dự lễ ra mắt của Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời huyện.

Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời huyện Đức Phổ gồm có: chủ tịch: đồng chí Võ Tùng, các phó chủ tịch: đồng chí Nguyễn Nhân và đồng chí Huỳnh Tư, các uỷ viên gồm có các đồng chí Huỳnh Toàn Cầu, Huỳnh Phước, Châu Hàng, Nguyễn Sanh Châu, Lê Phó, Võ Bân và Phạm Trang.

Trước đông đảo nhân dân dự lễ mit tinh, đồng chí Võ Tùng long trọng tuyên bố chương trình hành động của chính quyền cách mạng gồm những nội dung cơ bản sau đây:

- Xoá bỏ hoàn toàn bộ máy cai trị của đế quốc, phong kiến, xoá bỏ các tổ chức phản động.
- Thực hiện tự do dân chủ, tất cả mọi người đều bình đẳng, nam nữ bình quyền.
- Thi hành phổ thông đầu phiếu.
- Xoá bỏ các thứ thuế do Pháp, Nhật đặt ra.
- Tăng gia sản xuất, chǎm lo đời sống của nhân dân.
- Phát triển văn hoá, giáo dục, chống nạn mù chữ.
- Xây dựng lực lượng vũ trang để bảo vệ đất nước, bảo đảm an ninh, trật tự.

Ngày 30/8/1945, các thành viên của Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời huyện và hàng ngàn nhân dân Đức Phổ kéo về
thị xã Quảng Ngãi dự lễ mit tinh chào mừng Cách mạng tháng Tám thành công và lễ ra mắt của Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Lê Trung Đình (tên gọi của tỉnh Quảng Ngãi lúc đó).

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Quảng Ngãi nói chung, Đức Phổ nói riêng đã thắng lợi hoàn toàn. góp phần mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám ở Đức Phổ đánh dấu một bước ngoặt vô cùng trọng đại trong lịch sử đấu tranh của nhân dân Đức Phổ. Chỉ trong một đêm, toàn bộ hệ thống chính quyền thực dân và phong kiến tay sai đã bị đập tan. Nhân dân lao động Đức Phổ đã xoá bỏ xiềng xích nô lệ, trở thành chủ nhân của một đất nước tự do, độc lập.

Thắng lợi to lớn đó là kết quả của quá trình vận dụng hết sức sáng tạo đường lối cách mạng của Đảng vào tình hình thực tiễn suốt 15 năm, kể từ khi Đảng bộ ra đời và lãnh đạo các tầng lớp nhân dân trong huyện vùng lên đấu tranh chống thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

Cũng như các huyện trong tỉnh, sở dĩ Cách mạng tháng Tám ở Đức Phổ thắng lọ̣i nhanh chóng và triệt để là do Đảng bộ đã chấp hành đúng đắn và vận dụng sáng tạo đường lới vận động cứu quốc của Tỉnh uỷ. Xứ uỷ Trung kỳ và của Trung ương. Song, Cách mạng tháng Tám ở Đức Phổ vẫn có những nét riêng, độc đáo. Đó là, Đức Phổ là nơi ra đời của Đảng bộ tỉnh, nơi tập trung nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng yêu nước, nên ngay từ đầu Đảng bộ đã sớm biết kết hợp vận dụng
sáng tạo đường lối cứu nước của Đảng vào tình hình thực tiễn một địa phương vốn có truyền thống yêu nước và kinh nghiệm đấu tranh chống cường quyền và áp bức, bóc lột.

Khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám ở Đức Phổ là cuộc khởi nghĩa mang tính chất dân tộc rất rộng rãi. Trải qua 15 năm tiến hành cuộc đấu tranh chống thực dân và phong kiến tay sai, Đảng bộ Đức Phổ đã vận động, tập hợp tất cả các giai cấp, các tầng lớp xã hội đoàn kết, thống nhất trong mặt trận chung chống đế quốc và phong kiến. Chính sức mạnh của khối đại đoàn kết tờn dân đã luôn tạo ra hình thái có lợi cho lực lượng cách mạng, cô lập, áp đảo kẻ thù, khởi nghĩa nổ ra và nhanh chóng giành thắng lợi.

Khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám ở Đức Phổ còn là khởi nghĩa mang tính nhân dân sâu sắc. Trong cuộc khởi nghĩa này, nhân dân lao động, mà chủ yếu là nông dân, là lực lượng cách mạng đông đảo được giác ngộ, tự giác tham gia các phong trào đấu tranh do Đảng bộ lãnh đạo. Họ trở thà nh nhân tố chủ yếu làm nên thắng lợi của khởi nghĩa.

Khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám ở Đức Phổ là một cuộc khởi nghĩa phong phú về phương pháp cách mạng. Đó là quá trình sử dụng lực lượng quần chúng đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với sự hỗ trợ của bạo lực vũ trang khi cần thiết nhằm đè bẹp sự kháng cự của kẻ thù, tiến lên giành thắng lợi. Sự phong phú về phương pháp cách mạng trong khởi nghĩa còn thể hiện ở tính linh hoạt, khôn khéo trong đàm phán, thương lượng với quân Nhật ở những thời điểm có lợi nhằm hạn chế sự đổ máu không cần thiết.

Ngay sau khi khởi nghĩa thắng lợi, Huyện uỷ bắt tay ngay vào việc xây dựng chính quyền cách mạng. Điều đó chứng tỏ 76

Đảng bộ đã sớm nhận thức được vấn đề chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng, nhất là trong bối cảnh phong trào cách mạng ở Đức Phổ đang đặt ra những yêu cầu bức thiết là phải dùng sức mạnh của chính quyền cách mạng để trấn áp bọn phản động, bảo vệ thành quả cách mạng mà nhân dân vừa mới giành được.

Tuy vậy, trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, sự lãnh đạo của Huyện uỷ trong Cách mạng tháng Tám vẫn không tránh khỏi những khuyết điểm, hạn chế. Đó là, Huyện uỷ thiếu nhạy bén trước tương quan lực lượng cách mạng và phản cách mạng đã có nhiều thay đổi, để có phương pháp lãnh đạo khởi nghĩa phù hợp. Trong lúc phát xít Nhật ở chính quốc đã tuyên bố đầu hàng Đồng minh vô điều kiện, quân Nhật ở Đông Dương hoang mang dao động cực độ, chỉ chờ lệnh rút quân về nước, nhưng Uỷ ban khởi nghĩa huyện vẫn chủ trương đánh Nhật, phá đường chuyển quân của Nhật, buộc chúng phải tự vệ gây những tổn thất không đáng có. Trong khi ở thị trấn, trọng điểm khởi nghĩa của huyện, cuộc khởi nghĩa diễn ra rất thuận lợi, nhanh chóng, nhân dân giành chính quyền ngay trong ngày 14/8/1945. Một trong những nguyên nhân của thắng lợi là tổng Phổ Tri đã tìm cách thương lượng nhằm cô lập Nhật, không để chúng can thiệp vào khởi nghĩa. Ngược lại ở những nơi khác như Sa Huỳnh, Thuỷ Thạch, Chỉ Trung, An Ninh, An Thọ, khởi nghĩa diễn ra rất khó khăn, quyết liệt và chịu thương vong không đáng có, mà nguyên nhân cơ bản là quân khởi nghĩa bao vây, sử dụng vũ lực đối với quân Nhật đang đóng tại các địa điểm này. Cuối cùng, vẫn phải thực hiện giải pháp thương lượng với quân Nhật mới chấm dứt xung đột.

Cũng tương tự như vậy, việc áp dụng những biện pháp trấn áp quyê̂t liệt đối với một bộ phận chống đối cách mạng, nhất là trong đạo Cao Đài thân Nhật đã biểu hiện tính "tả" khuynh trong xử lý các tình huống bất lợi diễn ra trong thực tiễn phong trào cách mạng.

*     * 

Mười lăm năm (1930-1945) là một khoảng thời gian không dài trong lịch sử. Nhưng 15 năm ấy có biết bao sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển vượt bậc trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và phong kiến tay sai của Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Phổ.

Vừa mới ra đời được hơn 5 tháng, Đảng bộ đâ lânh đạo nhân dân tổ chức cuộc biểu tình có quy mô lớn trong toàn huyện, chiếm và làm chủ huyện đường, làm tê liệt hoàn toàn bộ máy chính quyền phong kiến tay sai của thực dân Pháp.

Trong hoàn cảnh bị địch đàn áp, khủng bố khốc liệt trong những năm 1932-1935, nhưng Đảng bộ vẫn duy trì được tổ chức, tiếp tục lãnh đạo các tầng lớp nhân dân dân vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh, từng bước khôi phục và phát triển phong trào cách mạng, đóng góp một phần quan trọng vào phong trào chung của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lúc bấy giờ.

Cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Đức Phổ diễn ra quyết liệt, nhanh chóng giành thắng lợi triệt để đã để lại cho Đảng bộ nhiều bài học kinh nghiệm trong nghệ thuật khởi nghĩa, mở ra thời kỳ phát triển mới trong lịch sử cách mạng của huyện.

## PHẦN THỨ HAI

# ĐẢNG Bộ VÀ NHÂN DÂN ĐỨC PHỔ TRONG thời KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯ̛̛C (1945-1954) 

## Chuóng IV NĂM ĐẦU XÂY DỰNG CHẾ Độ MỚI, TÍCH CỰC CHUẨN B!̣ KHÁNG CHIẾN (1945-1946)

1. Tích cực xây dựng chế độ mới sau Cách mạng tháng Tám.

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố thà nh lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Vừa mới ra đời, Nhà nước cộng hoà non trẻ đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, phức tạp. Nạn đói hoành hành đã làm cho hơn hai triệu người chết. Bọn phản động trong và ngoài nước cấu kết với nhau hòng bóp chết chính quyền nhân dân còn non trẻ. Vận mệnh của đất nước như ngàn cân treo sợi tóc. Trước tình hình đó, ngày $3 / 9 / 1945$, trong phiên họp đầu tiên của chính phủ, Hồ Chủ tịch đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách của cả nước là: Tăng gia sản xuất đi đôi với thực hành tiết kiệm; chống nạn mù chữ; tổ chức Tổng tuyển cử, giáo dục tinh thần Cần, Kiệm, Liêm, Chính; bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò; thi hành tự do tín ngương. Tiếp đó, ngày 25/11/1945,

Ban chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị: "Kháng chiến, kiến quốc", xác định nhiệm vụ trước mắt của chính quyền cách mạng Việt Nam là : củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân.

Ngày 6/1/1946, cùng với nhân dân cả nước, lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân huyện Đức Phổ nô nức đi bầu cử Quốc hội khoá I - Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Kết quả có $99 \%$ cử tri trong huyện đã đi bầu cử. Đồng chí Nguyễn Trí (quê xã Phổ An) là một trong 8 đại biểu của tỉnh Quảng Ngãi được bầu vào Quốc hội. Sau cuộc bầu cử Quốc hội, cùng với nhân dân trong tỉnh, nhân dân Đức Phổ đi bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức ngày 17/2/1946. Huyện Đức Phổ có 3 đại biểu được bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh. Đó là các đồng chí Võ Tùng, Trần Kỳ, Phạm Xuân Hoà. Mặt trận Việt Minh huyện cũng giới thiệu hai đại biểu ra ứng cử là bà Nguyễn Thị Vinh- bác sỹ, con một nhân sỹ yêu nước và Hồ Thúc Hỷ- trí thức tân học- xuất thân trong một gia đình quan lại tham gia Việt Minh trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Sau bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 14/4/1946, cử tri trong toàn huyện đi bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã theo địa giới hành chính của xã hợp nhất. Số lượng đại biểu được bầu mỗi xã theo quy định từ 21 đến 25 đại biểu. Ngoài những đại biểu là cán bộ, hội viên Mặt trận Việt Minh từ trước ngày khởi nghĩa, trong số đại biểu Hội đồng nhân dân xã còn có các đại biểu đại diện cho giai cấp nông dân, nhân sỹ, hào lý yêu nước.

Sau cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, chính quyền cấp huyện, xã cūng được bầu lại. Uỷ ban Nhân dân các cấp được đổi thành Uỷ ban Hành chính. Một số nhân sỹ được Hội đồng nhân dân bầu vào Uỷ ban Hành chính. Đồng chí Võ Tùng được bầu làm chủ tịch Uỷ ban Hành chính huyện Đức Phổ. Ông Huỳnh Tuyển (tức đốc Tuyển), một trí thức quê Phổ Minh được cử làm phó chủ tịch Uỷ ban Hành chính huyện.

Cùng với việc xây dựng bộ máy chính quyền, Huyện uỷ coi trọng củng cố tổ chức và hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng. Trước ngày khởi nghĩa, một số làng phía nam huyện có nhiều công chức và những người thuộc các tầng lớp trên, nhưng do Huyện uỷ chưa có biện pháp vận động phù hợp, nên chưa xây dựng được cơ sở của Mặt trận Việt Minh . Vì vậy, Huyện uỷ đã tổ chức vận động, từng bước thành lập Mặt trận Việt Minh ở những nơi này. Các đoàn thể và tổ chức quần chúng cũng được củng cố và đi vào hoạt động. Một số tổ chức quần chúng mới ra đời như: Hội thân hào - tổ chức tập hợp những người thuộc tầng lớp trên và người đứng tuổi; Liên đoàn văn hoá cứu quốc - tổ chức tập hợp giới văn học, nghệ thuật, giáo viên...

Chỉ trong vòng một tháng sau ngày khởi nghĩa thắng lợi, Mặt trận và các đoàn thể, tổ chức quần chúng được thành lập từ huyện đến cơ sở. Lúc này, các tôn giáo chưa có tổ chức quần chúng riêng, quần chúng các tôn giáo tham gia Mặt trận Việt Minh theo giới của mình.

Sau ngày khởi nghĩa, trong điều kiện chính quyền cách mạng còn non trẻ, việc quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội còn hết sức mới mẻ. Do đó, Mặt trận

Việt Minh các cấp trong huyện giữ vai trò chủ yếu trong việc vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối của Đảng.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Mặt trận Việt Minh huyện chủ động gặp các gia đình có người lầm lơ làm tay sai cho thực ciân, phong kiến, bị cách mạng xử trị trong khởi nghĩa để giải thích, vận động và trả lại cho họ của cải, vật chất bị tịch thu trước đây. Nhờ vậy, nhiều gia đình đã xoá bỏ được mặc cảm, ổn định đời sống, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng chính quyền mới.

Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 5/1946 Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Hội Liên Việt) được thành lập, tập hợp đông đảo cá nhân, đảng phái chưa tham gia Việt Minh. Mục đích của Hội là đoàn kết tất cả các đảng phái yêu nước, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, xu hướng chính trị nhằm xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh. Hội Liên Việt huyện Đức Phổ được thành lập. Ông Nguyễn Thọ (xã Phổ Hoà), được bầu làm chủ tịch. Ông Nguyễn Bích (tức đốc Bích - xã Phổ Hoà) làm phó chủ tịch. Hội đã quy tụ được đa số những trí thức, nhân sỹ, những người thuộc tầng lớp trên có uy tín tham gia tổ chức Hội.

Việc xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng đi đôi với việc mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân đã có tác dụng rất to lớn trong việc tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng trong những ngà y đầu của chế độ mới. Đặc biệt, trong hoàn cảnh của huyện Đức Phổ lúc bấy giờ, chính sách đại đoàn kết toàn dân đã giúp
đồng bào các tôn giáo, nhất là chức sắc, tín đồ đạo Cao đài xóa bỏ mặc cả̉n, định kiến với cách mạng là một chủ trương đúng đắn và sáng suốt của Đảng. Thông qua Mặt trận Việt Minh các cấp, nhiều gia đình địa chủ, phú nông đã tích cực hưởng ứng các chủ trương của Đảng, hăng hái tham gia các cuộc vận động nuôi quân, quyên góp vàng, giảm tô, hiến điền...

Ngay sau ngày khởi nghĩa, chính quyền cách mạng đã bãi bỏ các thứ thuế bất công, vô lý dưởi chế độ thực dân, phong kiến. Ruộng công điền, công bản được chia cho nông dân theo nhân khẩu, không phân biệt già trẻ, trai gái, chính cư hay ngụ cư. Các đặc quyền của cường hào, hương lý về ruộng đất công bị xoá bỏ. Một số làng tịch thu ruộng đất của bọn Việt gian, địa chủ vắng mặt và tạm cấp cho dân nghèo. Nông dân lao động được hưởng quyền lợi chính đáng của mình. Những việc làm cụ thể và thiết thực của chính quyền cách mạng đã thởi luồng sinh khí mới vào cuộc sống của đa số nhân dân. Khắp nơi, các tầng lớp nhân dân sôi nổi dấy lên phong trào thi đua tăng gia sản xuất.

Cuộc vận động xây dựng đời sống mới được đông đảo quần chúng hưởng ứng. Các tệ nạn như mê tín dị đoan, đồng bóng, bói toán, rượu chè, cờ bacc giảm đi rất nhiều. Lối sống mới được mọi người tự giác thực hiện. Đường sá được sửa sang, quét dọn sạch sẽ. Các gia đình chú ý ăn, ở hợp vệ sinh. Chị em phụ nữ trong các đội tự vệ đều cắt tốc ngắn, mặc áo ngắn...

Do chính sách thống trị của thực dân Pháp, sau khởi nghĩa đa số nhân dân thất học. Do đó, một trong những nhiệm vụ
hết sức cấp bách của Đảng bộ và chính quyền huyện Đức Phổ là chống giặc dớt. Phong trào xoá nạn mù chữ được phát động sâu rộng. Khắp nơi mọi người nô nức tham gia các lớp bình dân học vụ. Người biết chữ chỉ bảo cho người chưa biết chữ, không đòi hỏi thù lao.

2/ Ủng hộ cuộc kháng chiến ở Nam bộ, thực hiện nghĩa vụ đối với cả nước, tích cực chuẩn bị kháng chiến.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp vẫn không từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta. Ở Nam bộ, ngày 23/9/1945 thực dân Pháp núp bóng quân Anh trắng trợn đánh chiếm Sài Gòn rồi Nam bộ hòng quay trở lại thống trị nhân dân ta.

Trước tình hình đó, thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Đức Phổ phát động toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện tổ chức các cuộc mit tinh, biểu tình ủng hộ đồng bào Nam bộ, phản đối quân xâm lược với khẩu hiệu "Nước Việt Nam là của người Việt Nam", "Phản đối phái bộ Anh ở Nam bộ xâm phạm chủ quyền Việt Nam". Nhiều áp phích với nội dung trên được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh treo, dán khắp nơi. Theo tiếng gọi của Nam bộ kháng chiến, 10 thanh niên trong huyện tình nguyện gia nhập cảm tử quân, góp sức cùng đồng bào Nam bộ chống thực dân Pháp. Hàng trăm thanh niên gia nhập các đơn vị Nam tiến hay lực lượng vũ trang tỉnh, hàng ngàn thanh niên sã̃n sàng nhập ngũ. Riêng các làng ở Phổ Phong chỉ trong một đợt có 400 thanh niên tình nguyện nhập ngũ, trong đó 35 người trúng tuyển. Những người đứng tuổi cũng tình nguyện sản sàng nhập ngũ, góp sức cùng đồng bào Nam bộ chống thực dân Pháp, cứu nước.

Để chuẩn bị chống Pháp, cấp uỷ các cấp xác định nhiệm vụ quan trọng lúc này là xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng vững mạnh. Do đó, từ huyện đến các làng đều thành lập Ban chỉ huy quân sự. Lực lượng du kích được hình thành từ thời kỳ bí mật, nay được củng cố và phát triển. Nam giới ở các làng đều tham gia lực lượng tự vệ, thường xuyên canh gác, giữ gìn trật tự, trị an làng xóm. Phong trào "quân sự hoá", tập luyện quân sự diển ra rất sôi nổi, nhất là trong nam nữ thanh niên.

Theo quyết định của Xứ uỷ và Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Đức Phổ đã cử nhiều cán bộ vào các tỉnh cực Nam Trung bộ để hổ trọ̣ phong trào các tỉnh bạn. Nhiều đồng chí trở thành cán bộ lãnh đạo, có công lao to lớn trong xây dựng phong trào cách mạng các tỉnh phía nam.

Để đảm bảo nhu cầu chi tiêu của nhà nước và khắc phục những khó khǎn về tài chính, ngày 4/9/1945 Chính phủ ban hành sắc lệnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân tự nguyện đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ độc lập và tổ chức Tuần lễ vàng. Hưởng ứng chủ trương trên, khắp nơi trong huyện tổ chức nhiều hình thức vận động nhân dân ủng hộ Quỹ độc lập. Nhiều xã tổ chức sinh hoạt văn nghệ, mit tinh hưởng ứng. Nhiều áp phích, biểu ngữ được treo, dán khắp nơi. Có tờ áp phích cổ động viết: "Ai còn tiếc vàng chưa phải là người yêu nước". Có những phụ nữ góp cả những chiếc kiềng vàng vừa được nhận trong lễ cưới. Nhiều đồ trang sức quý giá của những gìa đình giàu cố nhứ kiềng vàng, xuyến vang, hoa tai vàng nở (vàng nạm ngọc) cũng được quyên vào Quỹ độc lập.

Riêng phụ nữ làng Thanh Sơn (nay là thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường) có 65 chị trong tổng số 108 chị góp được 50 chỉ
vàng, trở thành một trong những làng điển hình trong Tuần lễ vàng của tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài vàng, nhân dân còn góp cả đồng và bạc vào Quỹ độc lập.

Cùng với việc quyên vàng vào Quỹ độc lập, theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Mặt trận Việt Minh Đức Phổ còn vận động nhân dân hưởng ứng ngày đồng tâm, cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, đem chỗ gạo ấy cứu đồng bào bị đói . Trong những ngày đó, mỗi lần lấy gạo nấu cợm, mỗi gia đình bỏ một nắm vào hũ gạo cứu đói. Toàn bộ số gạo đó được gửi lên tỉnh kịp thời ủng hộ đồng bào miền Bắc. Sau này hũ gạo cứu đói trở thành truyền thống trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ với tên gọi được thay đổi cho phù hợp với từng thời kỳ̀ nhứ: hũ gạo kháng chiến, hũ gạo nuôi quân, hũ gạo tiết kiệm.

Sau Cách mạng tháng Tám thắng lợi, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền. Do đó, yêu cầu cấp bách là tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đáp ứng yêu cầu đó, tháng 9/1945 Huyện uỷ tổ chức hội nghị để bổ sung và phân công lại ban chấp hành. Đồng chí Nguyễn Đình Thống (quê Phổ An), uỷ viên Uỷ ban vận động cứu quốc huyện trước ngày khởi nghĩa, được cử làm Bí thư Huyện uỷ thay đồng chí Trần Lẩm, tỉnh uỷ viên được tỉnh điều động nhận công tác khác.

Trước ngày khởi nghĩa, toàn Đảng bộ huyện chỉ có 10 đảng viên. Trong bối cảnh Đảng lãnh đạo chính quyền xây dựng và bảo vệ chế độ mới, nhưng đảng viên ít, hầu hết lại tập trung ở
các làng phía bắc, nên sự lãnh đạo của Đảng bộ gặp nhiều khó khăn. Nhận thức được khó khăn trên, sau ngày khởi nghĩa, Đảng bộ huyện kết nạp những cán bộ Việt Minh ưu tú vào Đảng, thành lập mới một số chi bộ. Với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, đến cuối năm 1945 tổng số đảng viên trong huyện lên đến 20 đồng chí. Các chi bộ mới được thành lập ở các xã Phổ An, Phổ Nhơn, Phổ Cường. Những đảng viên mới kết nạp hoạt động rất tích cực, có đồng chí được bổ sung vào Huyện uỷ, được phân công nhiệm vụ phát triển đảng viên. thành lập các tổ chức Đảng, nhất là các xã phía nam huyện. Đầu năm 1946, các chi bộ ở Phổ Vinh, Phổ Khánh được thành lập. Tháng $3 / 1946$, Phổ Thạnh cūng thành lập được chi bộ. Đến lúc này tất cả các xã trong huyện đều có chi bộ.

Một thực tế là khả năng phát triển đảng viên trong thời kỳ này còn rất lớn, nhiều cán bộ Việt Minh, đảng viên hoạt động bí mật trước ngày khởi nghĩa, nhưng vẫn chưa được công nhận hoặc kết nạp lại. Thực tế đó, một phần do các nguyên nhân khách quan là sau khởi nghĩa, Huyện uỷ phải tập trung giải quyết nhiều vấn đề cấp bách để ổn định đời sống nhân dân, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng còn non trẻ. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là trong Đảng bộ huyện lúc bấy giờ có một số đồng chí xuất hiện tư tưởng hẹp hòi, kèn cựa địa vị làm ảnh hưởng đến sự phát triển của Đảng.

Cũng vào thời điểm đó, ngày 11/11/1945 Đảng ta tuyên bố tự giải tán, nhưng thực chất là Đảng rút vào bí mật để chống thù trong, giặc ngoài. Ở Đức Phổ, Đảng bộ thành lập Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác (Hội hoạt động từ cuối năm 1945 đến cuối năm 1947), với khoảng 100 hội viên, tập hợp những
cán bộ cách mạng cũ, cán bộ Việt Minh, những thanh niên có học thức muốn tìm hiểu về Đảng. Hội ra đời và hoạt động theo chủ trương của Trung ương, do Đảng bộ các địa phương lãnh đạo. Tuy vậy ở Đức Phổ, Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác lại thoát ly sự lãnh đạo của Huyện uỷ. Do đó việc giới thiệu đại biểu ứng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi năm 1946 có hiện tượng thiếu thống nhất.

Việc này tuy không lớn, nhưng Huyện uỷ đã nghiêm túc kiểm điểm, củng cố cả về tư tưởng và tổ chức, tạo sự thông cảm, hiểu biết giữa các thế hệ đảng viên. Đến cuối năm 1946 những đảng viên, cán bộ Việt Minh hoạt động trước năm 1945, bị mất liên lạc đều được công nhận hoặc kết nạp lại và được giao nhiệm vụ công tác ở huyện hoặc chuyển lên tỉnh. Đến năm 1953, trong cuộc chỉnh Đảng những khuyết điểm, sai lầm trong thời kỳ này được đưa ra kiểm điểm, tự phê bình sâu sắc.

Trong thời kỳ hoạt động bí mật, các điều kiện để thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên gặp nhiều khó khăn. Sự hiểu biết về Đảng và đường lối cách mạng của Đảng chỉ thông qua hành động cụ thể của từng đảng viên. Sau ngày cách mạng thắng lợi, việc trang bị kiến thức lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức và phục vụ nhiệm vụ công tác của mỗi cán bộ, đảng viên trong huyện là đòi hỏi hết sức cấp bách. Tháng $10 / 1945$ đồng chí Trần Quý Hai, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đức Phổ mở lớp huấn luyện chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cuối năm 1945, Huyện uỷ giới thiệu đồng chí Nguyễn Anh Hoài đi dự lớp đào tạo Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ tại Đà Nẵng do

Xứ uỷ Trung kỳ tổ chức trong thời gian 3 tháng. Sau lớp học ở Đà Nẵng, trên cơ sở tài liệu của Xứ uỷ biên soạn để giảng dạy ở Đà Nẵng, Huyện uỷ biên soạn lại giáo trình cho phù hợp với đối tượng bồi dương ở huyện và tổ chức các lớp huấn luyện cán bộ các ngành ở huyện và các xã. Chương trình gồm các bài giảng về Chủ nghĩa Mác-Lênin, về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, vấn đề nông dân, tư cách người đảng viên, phương pháp công tác của người cán bộ .v.v.. Các lớp trên tổ chức được 3 khoá, mỗi khoá có trên 20 người.

Song song với tổ chức các lớp huấn luyện lý luận chính trị, Huyện uỷ còn coi trọng việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể quần chúng. Các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan cũng được cấp uỷ quan tâm như mit tinh, khẩu hiệu, áp phích, triển lãm.

Tháng 10/1946, Đại hội Đảng bộ huyện được tổ chức tại Hoà Thịnh, xã Phổ Hoà. Đây là Đại hội lần thứ nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của Đảng bộ huyện Đức Phổ. Dự đại hội có gần 200 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ của 13 xã (đã hợp nhất) trong huyện. Đồng chí Tạ Phượng, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội nhận định, từ sau khởi nghĩa giành chính quyền trong cuộc Cách mạng tháng Tám thắng lợi, phong trào cách mạng trong huyện đã có những bước phát triển mạnh mẽ, hoàn thành các nhiệm vụ của Tỉnh uỷ giao phó, xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng, góp phần xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân và có những đơng góp thiết thực, làm tròn nghĩa vụ đối với tiền tuyến và các địa phương bạn.

Đảng bộ đã thực hiện có kết quả công tác huấn luyện lý luận, đào tạo cán bộ và công tác tuyên truyền trong quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào cách mạng trong giai đoạn cách mạng mới. Đảng bộ đã kết nạp lại các đồng chí đảng viên cũ có đủ tiêu chuẩn và kết nạp những quần chúng ưu tú trong phong trào cách mạng ở địa phương vào Đảng. Nhờ những biện pháp tích cực đó, tổng số đảng viên trong huyện đã tăng lên gấp 20 lần so với trước ngày khởi nghĩa. Tổ chức cơ sở Đảng đã được thành lập ở tất cả các xã trong huyện. Do đó, sự lãnh đạo của Huyện uỷ đã được tăng cường sâu sát hơn tới các địa phương, cơ sở.

Thay mặt Tỉnh uỷ, đồng chí Tạ Phượng phát biểu trước đại hội, nêu rõ: Đức Phổ là huyện giàu truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng trong tỉnh, nhất là trong khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 , cũng như trong thời kỳ xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng non trẻ. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Đức Phổ đã có nhiều cố gắng và đạt kết quả tốt. Song do bệnh hẹp hòi, việc kết nạp đảng viên, sắp xếp, cất nhắc cán bộ của Đảng bộ tiến hành chậm. Để đưa phong trào cách mạng trong huyện tiếp tục tiến lên, Tỉnh uỷ yêu cầu Đảng bộ huyện cần khắc phục bệnh hẹp hòi trong công tác phát triển Đảng, củng cố bộ máy và tăng cường sự hơạt động của chính quyền các cấp, củng cố và nâng cao chất lượng của dân quân, du kích.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Anh Hoài (quê xã Phổ Hoà) được bầu làm Bí thư Huyện uỵ̉.

## Chưong V

## RA SỨC XÂY dữNG VÀ bẢO VÊ HẬ U PHƯƠNG, ĐÓNG GÓP SỨC NGƯỜI, SỨC CỦA CHO GIAI ĐOẠN ĐẦ U CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (12/1946-12/1949)

1/ Tích cực đối phó với âm mưu mở rộng chiếm đóng của thực dân Pháp, chuẩn bị kháng chiến lâu dài.

Để tranh thủ thời gian chuẩn bị lực lượng, chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, Đảng và chính phủ ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã ký với thực dân Pháp Hiệp định sơ bộ (6/3), Tạm ước (14/9), nhưng thực dân Pháp liên tiếp phá hoại, mở rộng sự chiếm đóng của chúng ở nhiều vùng trong cả nước.

Trong hai ngày 18 và 19/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng tổ chức hội nghị và nhận định thời kỳ hoà hoãn đã qua, khả năng hoà bình không còn nữa, nhân dân ta không còn con đường nào khác là phải đứng dậy tiến hành cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc. Hội nghị quyết định phát động nhân dân cả nước chống thực dân Pháp xâm lược.

Để động viên toàn dân tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đêm 19/12/1946, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, khẳng định ý chí quyết tâm tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp củ̉a nhân dân ta: "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ".

Tháng 11/1946, Đảng. Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử đồng chí Phạm Văn Đồng về Nam Trung bộ với cương vị là đại diện của Trung ương Đảng và Chính phủ trực tiếp chỉ đạo phong trào.

Sau khi thực dân Pháp bắn đại bác vào thị xã Quảng Ngãi ngày $2 / 1 / 1947$, Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Đồng. Hội nghị nhận định: Trước mắt thực dân Pháp chưa thể đánh chiếm Quảng Ngãi . Vì vậy, nhiệm vụ chủ yếu lúc này là phải tập trung xây dựng Quảng Ngãi trở thành hậu phương cho vùng tạm chiếm, phục vụ tích cực cho tiền tuyến, mà trực tiếp là mặt trận Kon Tum và Quảng Nam.

Để thống nhất chỉ huy lực lượng, tích cực chuẩn bị kháng chiến, theo chủ trương của Chính phủ, các tỉnh Nam Trung bộ thà nh lập Uỷ ban quân sự cùng với Uỷ ban hành chính và Uỷ ban kháng chiến trực tiếp lãnh đạo nhân dân chống thực dân Pháp.

Trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến, tương quan lực lượng nghiêng về phía thực dân Pháp, ta phải chủ động rút lui ở một số vùng để bảo toàn lực lượng, chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Hơn nữa, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính. Do đó việc xây dựng căn cứ địa làm chỗ đứng chân, xây dựng thực lực cách mạng là hết sức cần thiết. Nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi nói chung, Đức Phổ nói riêng trong thời điểm ấy là sã̃n sàng chiến đấu bảo vệ vùng tự do, đồng thời xây dựng vùng tự do thành căn cứ địa của cuộc kháng chiến.

Thực hiện các nhiệm vụ trong thời kỳ đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các ban "phá hoại". "xây dựng phòng tuyến", "tản - tiếp cư" được thành lập khắp các địa phương trong tỉnh.

Ở Đức Phổ, mục tiêu "phá hoạ" hàng đầu được đặt ra là phá quốc lộ I và quốc lộ 24 với tổng chiều dài trên địa phận huyện là hơn 50 km . Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban hành chính và Uỷ ban kháng chiến, nhân dân các địa phương trong huyện không kể ngày đêm khẩn trương đào hầm, đắp chướng ngại vật trên mặt đường, chỉ trừ một lối hẹp cho người đi bộ và đi xe đạp nhằm cản bước tiến của quân thù. Ở những quãng đường có đèo dốc, việc phá hoại được kết hợp với làm công sự, xây dựng phòng tuyến. Tất cả các cầu trên quốc lộ 1 đều bị phá sập. Cầu Trà Câu - một trong những cây cầu lớn trên quốc I - được phá bằng mìn. Theo chỉ thị của đồng chí Phạm Văn Đồng, đường xe lửa được nhân dân tháo dơ đường ray, tà vẹt đem cất, khi cần mới đem ra lắp lại. Lực lượng phá đường do Ban chỉ huy quân sự xã hưởng dẫn. Tất cả các xã đều có người tham gia lực lượng phá đường.

Cùng với phá đường, cầu cống, nhân dân còn triệt để thực hiện tiêu thổ kháng chiến. Ở thị trấn, ta phá huyện đường, nhà ga, đồn cũ của thực dân Pháp, trường học, nhà làm bằng gạch của nhân dân. Ở các vùng khác, nhà cửa bằng gạch, đình làng... những nơi mà thực dân Pháp có thể làm chỗ đóng quân cũng đều bị phá.

Trên tất cả các cánh đồng, bãi đất rộng đều có cắm cọc tre đề phòng địch nhảy dù.

Ở tất cả các xã đều thành lập ban tản - tiếp cư phụ trách công tác tản cư, sẵn sàng đưa dân đến nơi an toàn khi chiến sự xảy ra, đồng thời chuẩn bị việc tiếp nhận và giúp đơ người ở địa phương khác đến trong trường hợp ngược lại. ở các xã ven biển, những người không có nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu đều chuẩn bị tản cứ. Mỗi người luôn mang sẫn bên mình, cả khi ngủ một ruột nghé (ruột tượng) gạo, một gói quần áo để mang theo khi có lệnh. Trẻ em mặc quần áo có thêu tên.

Việc đào hầm (địa đạo) chiến đấu được chuẩn bị ngay sau ngày toàn quốc kháng chiến để làm nơi trú ẩn, phòng tránh bom đạn và là công sự chiến đấu chống quân thù. Đây thực sự là những công trình tốn nhiều công sức, bằng quyết tâm kháng chiến của toàn dân, mặc dù vào thời điểm ấy công cụ, vật liệu xây dựng còn thô sơ, thiếu thốn.

Hầm chiến đấu được đào ngầm trong lòng đất, nóc hầm dày từ 5 m trở lên, chiều rộng trung bình gần 1 m , chiều cao trung bình từ đáy đến nốc hơn một tầm người, cách khoảng 20 m đến 30 m có một lỗ thông hơi xuyên qua nóc hầm. Nđ̛i hầm gần giếng, thì lợi dụng giếng để làm miệng lỗ thông hơi. Chiều dài mỗi hầm thường $0,5 \mathrm{~km}$, dài nhất là 1 km . Một hầm có nhiều nhánh. Phần lớn hầm có cửa vào và ra riêng. Hầm ngầm đào ở cả vùng đồi núi. Các hầm ở núi Xương Rồng, núi Chớp Vung (Phổ Thuận), núi Nga, núi Mồ Côi, núi Dâu, núi Diểm (Phổ Khánh), núi Giàng Thượng (Phổ Ninh), núi Sầu Đâu (Phổ Minh), núi Bé (Phổ Cường), núi Cửa, núi Chà Phun, núi Làng (Phổ Vinh) là những hầm có quy mô lớn.

Hầm ngầm ở thôn Thanh Lâm (Phổ Ninh) được xây dựng công phu và có kỹ thuật nhất. Hầm ngầm này có nơo để chứa lương thực dự trữ, có giếng nước, có nơi làm việc. nơi tránh địch hun khói. Người chỉ huy đào hầm này là dồng chí Phan Thọ được Uỷ ban kháng chiến hành chính Nam Trung bộ tặng bằng khen. Cục Dân quân, Bộ Quốc phòng trong chuyến đi kiểm tra năm 1948 đã công nhận huyện Đức Phổ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hầm hào chiến đấu và hầm ngầm Đức Phổ được đánh giá đứng vào hạng chất lượng cao nhất. Những hầm ngầm này tồn tại cho đến thời kỳ nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồng thời với thực hiện tiêu thổ kháng chiến, chuẩn bị kháng chiến lâu dài, Đảng bộ huyện luôn chú trọng việc xây dựng lực lượng vũ trang làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc.

Thực hiện chủ trương của Liên khu uỷ, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi tiến hành chấn chỉnh hệ thống chỉ huy quân sự và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang từ tỉnh đến các huyện, xã. Ở huyện có Ban chỉ huy quân sự huyện. Ở xã có Ban chỉ huy quân sự xã. Ban chỉ huy quân sự huyện có nhiệm vụ xây dựng và thống nhất chỉ huy các lực lượng vũ trang ở địa phương, bao gồm lực lượng vũ trang tập trung của huyện, du kích, dận quân, tự vệ, bạch đầu quân của các xã, thôn.

Mỗi xã có từ 2 đến 3 đại đội du kích xã, mỗi thôn có một trung đội du kích thôn. Ngoài ra xã còn có lực lượng du kích rộng rãi. Du kích xã nói chung là lực lượng tập trung. Nhưng cũng có xã, thường là xã ven biển, có một trung đội du kích tập trung. Trang bị của du kích xã là gướm, dao, lựu đạn và
một vài khẩu súng trường cho mỗi trung đội. Du kích xã, thôn có nhiệm vụ bảo vệ xóm làng. sẫn sàng chiến đấu trên địa bàn xã, đồng thời có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng bạn trong toàn huyện.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ và Ban chỉ huy quân sự tỉnh, tháng 10/1948 Huyện uỷ quyết định thành lập một đơn vị du kích tập trung của huyện. Trang bị của đơn vị ngoài gượ, dao và lựu đạn còn có khoảng 10 khẩu súng trường, phần lớn là loại súng In-đô-nê-xi-a. Chi bộ Đảng mới thành lập gồm 3 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Cảnh, Bí thư chi bộ là chính trị viên của đơn vị. Tháng $2 / 1949$, đơn vị du kích tập trung phát triển thành đại đội, lấy phiên hiệu là đại đội 4 . Đến tháng $5 / 1949$, đại đội 4 có đủ quân số và chính thức mang danh hiệu lực lượng vũ trang địa phương huyện. Trang bị của đại đội 4 có 30 khẩu súng trường và một ít súng tiểu liên, còn lại là vũ khí thô sơ. Nhiệm vụ của lực lượng địa phương huyện là bảo vệ quê hương, bảo vệ Đảng và chính quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, phối hợp chiến đấu với lực lượng vũ trang trong tỉnh, đồng thời có trách nhiệm dìu dắt dân quân, du kích trong huyện. Mặc dù lực lượng vũ trang địa phương của huyện trình độ văn hoá còn thấp, vũ khí còn thô sơ, nhựng có tinh thần kỷ luật cao, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Lực lượng vũ trang địa phương và dân quân du kích được huấn luyện chu đáo cả về chính trị, kỹ - chiến thuật và được tổ chức các cuộc diễn tập khá chu đáo. Trận địa giả có nhiều lợp hào, dây thép gai (giả) và bù nhìn (để tập đâm lê) đủ cho một đại đội thao diễn.

Sau quá trình tập luyện, lực lượng vũ trang địa phương và du kích trong huyện được trực tiếp tham gia chiến đấu ở các chiến trường Tây Nguyên, Quảng Nam và miền tây tỉnh Quảng Ngãi .

Cùng với việc chỉ đạo lực lượng vũ trang trong huyện tập luyện sã̃n sàng chiến đấu, Huyện uỷ còn chú trọng việc chỉ huy các lực lượng vũ trang và nhân dân bố phòng đánh địch, chủ yếu là ven biển. Cơ sở của trận tuyến bố phòng là làng chiến đấu. Trong làng chiến đấu có hệ thống ổ tác chiến, giao thông hào, hàng rào, hầm bí mật, mìn chông cắm trên mặt đất và hầm chông kết hợp với nhau tạo thành trận địa của chiến tranh du kích. Một số ổ tác chiến ven biển ở những nơi xung yếu nhất được xây dựng thành "Quyết chiến điểm" với hệ thống hầm hào dày đặc, nhiều ngả, nhiều ngách, vách hầm được chắn cát bằng nhiều cành cây, với nhiều tuyến chiến đấu từ trung tâm đến ngoại vi. Mạng lưới canh gác tuần tra ven biển hoạt động suốt ngày đêm, nhất là từ khuya đến sáng. Mỗi xã có từ 5 đến 10 trạm gác, mỗi trạm gác có một tổ du kích gồm 3 người. Một trạm gác đồng thời là một ổ chiến đấu. Để nhanh choóng phát hiện địch, phối hợp các lực lượng sẫn sàng chiến đấu, ở các điểm cao như Hòn Nôm, Đá Heo (Phổ Thạnh), núi Dâu (giữa hai xã Phổ Cường và Phổ Khánh), núi Cửa (Phổ Vinh) có các trạm quan sát, được trang bị ống nhòm và máy điện thoại. Các trạm gác còn dựng cột bồ làm tín hiệu, ban đêm có đèn thắp sáng.

Cuối năm 1947, thực dân Pháp dùng 6 ca nô từ ngoài biển đổ bộ một tiểu đoàn vào vùng giáp ranh Dức Phổ và Hoài Nhơn (Bình Định). Một đại đội địch tiến vào thôn Vĩnh Tuy,
xã Phổ Thạnh. Đây là cuộc đổ bộ đầu tiên của địch kể từ khi bắt đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Đức Phổ. Một trung đội du kích dựa vào làng chiến đấu đánh địch, buộc chúng̣ phải rút lui ra biển.

Nhằm tránh thiệt hại do máy bay địch bắn phá, Huyện uỷ chü t :ương sơ tán nhân dân những nơi đông dân cư, chợ búa, trường học được phân tán và ngụy trang, có hầm hào trú ẩn ngay cạnh nơi ở và làm việc. Trên đường không đi đông người và đều có hầm trú ẩn. Mạng lưới canh gác máy bay địch được bố trí khắp các làng. Nhân dân mặc áo quần màu sẫm khi ra đường hoặc đi làm đồng.

Việc phòng gian, bảo mật được tăng cường, nhất là những nơi đóng quân, đóng cơ quan, nơi có kho tàng, cơ sở sản xuất... Khẩu hiệu "ba không" (không biết, không nghe, không thấy) được phổ biến sâu rộng nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác của nhân dân đối với bọn gián điệp, chỉ điểm của địch. Nhờ đó, trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ở Đức Phổ không có các tổ chức phản động, nội gián. Một số ít tên phản động liên lạc với địch sớm bị phát hiện và xử lý khi chúng chưa kịp gây thiệt hại cho kháng chiến.

2/ Xây dựng và bảo vệ vửng chắc hậu phương, làm tròn nghĩa vụ với tiền tuyến.

Tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, mưu đồ của thực dân Pháp là thực hiện chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh, nhưng sau chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta ở Việt Bắc, cục diện chiến tranh đã có những thay đổi lớn. Chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp rơi vào thế bị động, lúng túng, buộc chúng phải chuyển sang 98
chiến lược đánh lâu dài, thực hiện chính sách "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt".

Ở Nam Trung bộ, thực dân Pháp tăng cường càn quét hòng ngăn chặn nguồn cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến.

Là một tỉnh trong vùng tự do, cùng với nhiệm vụ chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp, Quảng Ngãi nói chung. Đức Phổ nói riêng còn có nhiệm vụ đánh bại những thủ đoạn bao vây, phá hoại của địch, bảo vệ vững chắc hậu phương, làm tròn nghĩa nghĩa vụ đối với tiền tuyến.

Thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh, ngày 30/7/1949 nhân dân Đức Phổ nô nức đi bầu cử Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh và xã. Qua cuộc bầu cử lần này, Hội đồng nhân dân đã từng bước được củng cố vững mạnh, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Ở Đức Phổ, thành phần Hội đồng nhân dân cấp xã kỳ này đã tăng cường thêm những người thuộc các tầng lớp trên, có uy tín trong quần chúng, góp phần làm cho quần chúng thiết tha yêu mến chính quyền cách mạng.

Cũng trong năm 1949, huyện Đức Phổ thực hiện chủ trương chuyển Uỷ ban kháng chiến và Uỷ ban hành chính thành Uỷ ban kháng chiến hành chính theo Sắc lệnh ngày $1 / 10 / 1949$ của Hồ Chủ tịch. Trong dịp này, đồng chí Võ Tùng, chủ tịch Uỷ ban hành chính huyện về tỉnh làm chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh, đồng chí Nguyễn Đơn (xã Phổ An) và lần lượt sau đó là các đồng chí Nguyển Bút, Võ Bân được cử làm chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính huyện.

Cùng với củng cố bộ máy chính quyền, Đảng bộ huyện quan tâm xây dựng Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể
quần chúng. Các tổ chức này đóng vai trò tích cực trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối kháng chiến, động viên các tầng lởp nhân dân tham gia đóng góp cho kháng chiến. Xã Phổ Cường được tuyên dương là xã kiểu mẩu trong Liên khu V.

Nổi bật nhất trong phong trào quần chúng là hoạt động của Hội phụ nữ. Tuy đời sống của chị em còn nhiều khó khăn, nhưng các mẹ, các chị đã tích cực tham gia các cuộc vận động "Đồng tâm kháng chiến", "Tuần lễ nuôi quân", "Đón thương binh", "Phụ nữ chức nghiệp". Phụ nữ các gia đình khá giả cũng rất tích cực hưởng ứng các phong trào do Hội phụ nữ các cấp phát động. Trong thời gian này chị em phụ nữ là những người đi đầu nhận đài thọ và tiếp tế cho anh em du kích luyện tập hay bố phòng. Có gia đình nhận đài thọ cho 1 tiểu đội (từ 10 đến 12 người) trong 1 đợt luyện tập (từ 5 đến 7 ngày). Trong phong trào đón thương binh về làng, nhiều chị em đón về nhà mình chăm sóc $2-3$ thương binh. Khi bộ đội về đóng trong làng, chị em quyên góp rau quả, thực phẩm, nấu ăn, khâu vá quần áo giúp bộ đội. Trong phong trào "phụ nữ chức nghiệp", chị em đảm đang các công việc vốn là của nam giới như cày ruộng, lợp nhà ...tể chồng con yên tâm ra mặt trận.

Thanh niên là lực lượng xung kích trong kháng chiến. Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Đoàn thanh niên cứu quốc phát động cuộc vận động "kiến thiết Đoàn" (tự động công tác). Phong trào đã sáng tạo được nhiều hình thức tập hợp, vận động thanh niên, có tác dụng nâng cao các hoạt động phù hợp với tuổi trẻ như: Xây dựng Đoàn quán, mặc đồng phục một hình thức câu lạc bộ quân sự hoá sinh hoạt của thanh 100
niên. Các em thiếu nhi cũng tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ kháng chiến với các phong trào nuôi "con gà kháng chiến", trồng "cây bông kháng chiến", dạy các lợp bình dân, các hoạt động văn nghệ. Các xã Phổ Cường, Phổ Phong, Phổ Nhơn, Phổ Hoà là những xã có phong trào thanh niên tiêu biểu.

Thông qua Mặt trận Việt Minh các cấp, Hội thân hào tập hợp các thân sỹ, gia đình khá giả và người cao tuổi. Hội đã có nhiều hoạt động tích cực, động viên con cháu tham gia công cuộc kháng chiến, kiến quốc, truyền bá kiến thức và kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Chính sách tự do tín ngươnng được tôn trọng, một số tín đồ các tôn giáo tham gia mặt trận Việt Minh, chính quyền các cấp. Các đồng chí lãnh đạo huyện quan tâm động viên, thăm hỏi đồng bào theo các tôn giáo, được bà con hoan nghênh, tin tưởng.

Nà̀m trong vùng tự do, hậu phương của cuộc kháng chiến, Huyện uỷ luôn quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng về việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Do đó, ngay sau ngày toàn quốc kháng chiến, ở Đức Phổ Mặt trận Việt Minh và các cấp chính quyền trong huyện đã thực hiện việc chia lại công điền, vận động hiến điền, tạm cấp ruộng đất vắng chủ và ruộng đất của bọn Việt gian cho nông dân. Nhờ đó, đời sống của nông dân, nhất là bần, cố nông bước đầu được cải thiện, trở thành nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế, động viên các tầng lớp nhân dân chi viện sức người, sức của cho kháng chiến.

Các biện pháp xây dựng hệ thống thuỷ lợi được tích cực thực hiện. Hệ thống hồ đập, kênh mương thuỷ lợi cũ như đập Liên Chiểu, La Đô, An Thọ được tu sửa chắc chắn hơn thời Pháp thuộc. Riêng đập An Thọ đủ nước ư̛ới cho 250 ha ruộng. Các ban yểng (ban quản lý đập) được chấn chỉnh. Việc sử dụng nguồn nước tưới được thực hiện theo quy định, điều hoà được giữa các vùng. Nhân dân các xã trong huyện đẩy mạnh việc khơi vét mương rãnh, tận dụng nước mạch, nước khe, lích cực đào ao, vét giếng lấy nước phục vụ sản xuất và đời sống. Ở Phổ Ninh có gia đình đào ao đủ nước tưới cho hàng chục mẩu đất. Bằng nhiều biện pháp tích cực trong công tác thuỷ lợi, nên diện tích đất nông nghiệp được tưới nước tăng lên.

Viộc khai hoang các vùng gò đồi, ven núi để mở rộng diện tích đát canh tác được các cấp chính quyền vận động nhân dân thực hiện đạt nhiều kết quả. ở nhiều nơi, nông dân hưởng ứng chủ trương chuyển một số diện tích trồng mía sang trồng cây lương thực như lúa, khoai lang, khoai mỳ, rau đậu, bông vải phục vụ nhu cầu kháng chiến.

Phong trào dùng phân xanh, phân chuồng bón ruộng được nông dân hưởng ứng. Những kỹ thuật mới về ủ phân, ngâm giống, diệt sâu bọ...dược áp dụng phổ biến trong huyện.

Nghề đánh cá và làm muối vốn là nghề truyền thống có từ lâu đời của nhân dân vùng biển Đức Phổ. Trong hoàn cảnh bị địch đánh phá, nhân dân đã sáng tạo nhiều cách làm mới, đảm bảo sản xuất đủ đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng và góp phần cung cấp cho kháng chiến. Trong giai đoạn này, đa số ngư dân trong huyện đã thực hiện việc chuyển khai thác hải sản từ khơi xa vào đánh bắt, khai thác trong lộng. Nhiều nơi
ngư dân làm lù (đục lỗ thoát nước) ở đáy tàu thuyền, khi có báo động địch đổ bộ thì mở lù cho nước vào để nhận chìm. bảo vệ được phương tiện làm ăn.

Đối với việc sản xuất muối, những năm đầu kháng chiến việc sản xuất bị đình trệ, nhân dân thiếu muối để ăn, có nơi phải dùng nước biển cô đặc thay muối. Càng về sau, nhờ thời tiết thuận lợi, nhân dân đã biết kết hợp giữa sản xuất và chiến đấu, bố phòng, nên nghề làm muối được khôi phục và phát triển, đáp ứng nhu cầu trong huyện và cung cấp một phần rất lớn cho các vùng trong tỉnh.

Trong hoàn cảnh bị địch bao vây, phong toả về kinh tế, nên việc sản xuất gắn với tiết kiệm là nhiệm vụ thường xuyên của tất cả mọi người, mọi nhà. Nhân dân trong huyện nghiêm túc thực hiện chủ trương không nấu rượu, làm bún bánh bằng bột gạo. Khoai, mỳ là lương thực chính, được chế biến thành các sản phẩm như bún, bánh tráng. Chẳng hạn như: củ mì được chế biến thành bột để làm bún, bánh tráng, khoai lang được thái mỏng, phơi khô vừa ngon, vừa dự trữ được lâu.

Trong kháng chiến, việc mua bán, trao đổi hàng hoá giữa các vùng trong huyện, trong tỉnh gặp nhiều khó khăn. Việc sản xuất tự cấp, tự túc hàng tiêu dùng thiết yếu là nhu cầu hết sức cấp bách, nhất là vải mặc. Nghề kéo sợi, dệt vải là nghề truyền thống của nhân dân Đức Phổ, lại được chính quyền khuyến khích, nên trở thà nh nghề chính và phát triển mạnh ở nhiều nơi trong huyện. Nhiều gia đình trong huyện bắn bông, kéo sợi, dệt vải. Rất nhiều gia đình có khung dệt tay khổ hẹp $(0,45 \mathrm{~m})$. Các hộ gia đình ở Phổ Minh, Phổ An, Phổ Quang, Phổ Văn dệt vải si ta theo dạng gia công cho nhà nước. dệt
vải tám để bán. Đặc biệt, các xưởng ươm tơ, dệt vải của co quan kinh tài Nam Trung bộ và hậu cần Quân khu V ở Phổ Văn và Phổ An phát triển rất mạnh, trở thành nguồn cung cấp vải chủ yếu cho bộ đội toàn Liên khu. Xưởng Nam Cường ở Phổ An có gần 100 công nhân, hầu hết là người Đức Phổ, chuyên dệt, nhuộm vải si ta và dệt màn - hai loại sản phẩm cung cấp cho quân đội. Ngoài ra, xưởng còn dệt vải ka ki, vải tám (loại vải gần giống vải phin). Xưởng Liên Hương và Việt Thắng ở Phổ Văn, riêng xưởng Liên Hương có 50 công nhân, cunng chuyên dệt vải si ta cung cấp cho quân đội. Do chiến tranh, nguồn bông - nguyên liệu dệt vải - trở nên khan hiếm. Hưởng ứng sáng kiến của đồng chí Phạm Văn Đồng "mỗi gia đình trồng 30 cây bông quanh nhà", các cấp chính quyền trong huyện phát động nhân dân trồng bông, giải quyết một phần nguyên liệu cho nghề dệt vải. Tuy vây, vì nhu cầu quá lớn nên vẫn phải mua bông từ các tỉnh trong vùng với giá rất đắt và chịu nhiều tổn thất về người và của ${ }^{(1)}$. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán trao đổi nguyên liệu, ở huyện cũng hình thành một chi điếm thương nghiệp mua sợi và giao cho nhân dân gia công, cung cấp cho các xưởng dệt.

Trong kháng chiến, lần đầu tiên ở Đức Phổ đã hình thành một nghề sản xuất mới. Đó là nghề làm giấy do hội công ky nghệ miền Nam Trung bộ giúp đơ về kỹ thuật. Nguyên liệu làm giấy là tre, nứa, rơm rạ, thân cây chuối chát. Sản phẩm chủ yếu là giấy manh và giấy po luya. Huyện có 2 xưởng sản

[^22]xuất giấy ở Trà Câu (sau chuyển lên Phổ Phong) và Phổ Thuận. Tư nhân cũng được khuyến khích làm giấy. Tuy chất lượng giấy còn kém, nhựg đã đáp ứng một phần nhu cầu tiêu dùng trong các trường học và cơ quan.

Mặc dù trong hoàn cảnh chiến tranh, nhưng việc trao đổi hàng hoá giữa các vùng trong huyện, trong tỉnh vẫn diễn ra bình thường. Các chợ ở các làng, xã vẫn hoạt động. Riêng các chợ ở vùng thị trấn gặp khó khăn, do chính sách bao vây kinh tế của địch. Với thủ đọan cấm đưa hàng hoá từ vùng tự do trao đổi, mua bán ở vùng tạm chiếm, đồng thời tung hàng xa xỉ ra bán để mua vét lương thực, thực phẩm trong vùng tự do, ban đầu địch gây cho ta nhiều khó khăn, lúng túng. Về sau, nhờ sự giúp đả của lực lượng kinh tài, các đoàn thể và cả tư thương, nhất là vùng tạm chiếm Quảng Nam, nên ta đã chủ động phá thế bao vây kinh tế của địch.

Trong kháng chiến, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể cũng đã chú trọng việc vận động, tổ chức, hướng dẫn nông dân hợp tác, giúp nhau trong sản xuất. Các hình thức tổ chức có từ trước ngày khởi nghĩa như vòng công, đổi công được khôi phục. Các hình thức hợp tác mới như hợp tác xã tiếp tế và tiêu thụ cũng từng bước hình thành. Mỗi địa phương áp dụng các hình thức hợp tác một cách khác nhau. Trong khi đổi công là hình thức hợp tác bình đẳng, đơn giản, được duy trì khá lâu trong các làng xã, thì hình thức hội đồng canh lại duy trì chỉ trong thời gian ngắn. Nguyên nhân là hội đồng canh một cách tổ chức sản xuất dựa trên cơ sở đóng gôp ruộng đất, trâu bò của nhiều hộ xã viên - không phù hợp với trình độ tổ chức và quản lý sản xuất lúc bấy giờ. Hợp tác xã tiếp tế và
tiêu thụ là một hình thức tổ chức hợp tác mới, chỉ hình thành và hoạt động trong việc trao đổi, gia công bông vải. Tham gia hợp tác, xã viên chỉ cần góp một cổ phần nhỏ bằng tiền. Hợp tác xã nhận bông của công ty về giao cho xã viên gia công rồi bán sản phẩm cho các xưởng dệt. Xã viên còn được hợp tác xã mua và bán lại các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu mà địa phương không đủ cung cấp.

Trong hoàn cảnh nhà nước cách mạng vừa mới ra đời, lại phải đối phó với chiến tranh nên giải quyết vấn đề tài chính phục vụ hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp trở nên cấp bách. Biện pháp được thực hiện phổ biến lúc bấy giờ là mỗi cấp chính quyền phải tự lực, trên cơ sở sự đóng góp của toàn dân. Theo đó kinh phí hoạt động của cấp xã dựa vào hoa lợi ruộng đất công điền, công bản và sự ủng hộ của nhân dân bằng tiền, lương thực hoặc cũng có khi nhân dân mời cán bộ về nhà mình ăn cợm sau buổi làm việc. Ở cấp huyện, sinh hoạt phí của cán bộ được giải quyết ở mức tối thiểu, nguồn thu chủ yếu cũng dựa vào ruộng đất công và sự đông góp của nhân dân. Ngoài ra, huyện có Ban kinh tài với một cơ sở làm nước mắm ở Sa Huỳnh và một tổ buôn bán, mua hàng công nghiệp từ Quảng Nam về bán cho nhân dân. Từ năm 1947, khi Uỷ ban hành chính miền Nam Trung bộ bắt đầu thu các loại thuế và phát hành tín phiếu, thì vấn đề tài chính cho hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp co bản được giải quyết. Tuy nhiên, do nguồn thu hạn chế, nên các biện pháp tài chính trưởc đó vẫn được duy trì. Đồng thời, nhà nước vẫn tiếp tục động viên nhân dân đóng gốp vào các loại quỹ ủng hộ kháng chiến như: quỹ tham gia kháng chiến, phụ thu kháng chiến, công trái kháng chiến.

Chi phí cho các lực lượng vũ trang ở huyện và xã trong thời gian này cũng dựa vào sự đóng góp của nhân dân. Các xã đều lập quỹ nuôi quân bằng cách lập trại sản xuất do ban chỉ huy quân sự xã quản lý, ruộng đất, trâu bò, vốn sản xuất do chính quyền cấp. Bên cạnh đó, chính quyền và các đoàn thể quần chúng còn vận động nhân dân đơng góp tiền, lúa gạo bằng nhiều hình thức như con gà kháng chiến, coon heo kháng chiến, buổi chợ kháng chiến; tổ chức hội chợ trưng bày, mua bán các sản phẩm đặc sắc của địa phương, vừa có tác dụng cổ vũ phong trào sản xuất, vừa động viên nhân dân đóng góp vật chất cho kháng chiến.

Phần đóng góp quan trọng nhất của nhân dân cho du kích, tự vệ xã là đài thọ cơm nước trong những đợt huấn luyện. Với sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã có hàng trăm ngàn bữa ăn được nhân dân cung cấp cho du kích xā. Có những gia đình nhận lo ăn uống cho 1 tiểu đội (10-12 người) trong 1 đợt huấn luyện từ 5-7 ngày. Ngoài ra, nhân dân còn giúp đß̉ các đơn vị vũ trang tỉnh, Liên khu đóng trong địa phương.

Mặc dù những năm kháng chiến ruộng đất canh tác rất ít, lại bị kẻ thù bao vây, phá hoại, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Đức Phổ đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, vươn lên xây dựng được nền kinh tế tự túc, tự cấp, giải quyết được phần lớn lương thực, thực phẩm tại chổ. Nhờ đó, ngay cả̉ khi thiên tai tàn phá nặng nề như năm 1948, các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống vẩn được đảm bảo không chỉ cho lực lượng vũ trang huyện, xã mà choc cả các cơ quan, đơn vị cưa tỉnh, liên khu đóng trên địa bàn huyện và đóng góp một phần cho tiền tuyến.

Cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống, trong những năm đầu kháng chiến, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã tích cực thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển văn hoá-xã hội.

Thành tựu nổi bật nhất trong sự nghiệp phát triển văn hoá là phong trào bình dân học vụ trong những năm 1947-1949. Những năm này các lớp bình dân học vụ được tổ chức ở tất cả các làng, xã. Đình, chùa, nhà dân ...đều là nơi tổ chức các lớp bình dân học vụ. Học viên bao gồm tất cả mọi người chưa biết chữ. Giáo viên là những người biết chữ tự nguyện hướng dẩn cho những người chưa biết chữ. Tuy điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, giấy viết, bút mực, đèn dầu thiếu thốn, lớp học tạm bợ, người dạy, người học phải lao động, công tác và tập luyện sẵn sàng chiến đấu, nhưng tất cả mọi người đều tích cực tham gia học tập. Một số hình thức cươnng bức việc học tập cūng được áp dụng nhà̀m thúc đẩy phong trào như chăng dây hỏi chữ dọc các con đường. Với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, đến cuối năm 1948 đã thanh toán được $75 \%$ dân số mù chữ. Riêng thanh niên hầu hết đã biết đọc, biết viết. Một số xã như Phổ Cường, Phổ An và nhiều thôn trong huyện cơ bản được thanh toán nạn mù chữ.

Năm 1946, Trường bổ túc văn hoá của Liên khu được mở tại xã Phổ An. Nhiều cán bộ, đảng viên trong huyện được tham gia các khoá học của trường. Năm 1948, huyện bắt dầu tự lực mở một số lớp bổ túc văn hoá tập trung. Tham gia các lớp học này là cán bộ huyện và các xã. Mỗi khoá 50 người, học trong thời gian 1 năm, bồi dương chương trình cấp I và một phần chương trình cấp II.

Cùng với thành tích đạt được trong phong trào bình dân họ̣c vụ và bổ túc văn hoá, ngành giáo dục phổ thông cũng có những bước phát triển vượt bậc. Các trường mới được xây dựng ở nhiều làng, xã. Trước đây, toàn huyện chỉ có 2 trường cấp I , nay tất cả các xã đều có trường cấp I . Đặc biệt, lần đầu tiên ở Đức Phổ đã có trường trung học. Đó là trường Trung học dân lập Nguyễn Nghiêm. Trường được thành lập và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền huyện, được Uỷ ban Mặt trận Liên Việt đơ đầu và Ban sáng lập bảo trợ. Chương trình giảng dạy dựa trên chương trình cao đẳng tiểu học thời Pháp thuộc (tương đương với chương trình phổ thông cơ sở ngày nay). Trường khai giảng khoá đầu năm 1947-1948. Đến năm học 1951-1952, Trường trung học Nguyễn Nghiêm mở thêm phân hiệu ở xã Phổ Thuận. Đến năm học 1953-1954, tường có 12 lớp đủ các lớp của cấp II. Các trường học ở Đức Phổ không chỉ đào tạo cán bộ cho các địa phương trong huyện và các huyện bạn, mà còn đào tạo cán bộ cho các tỉnh như Phú Yên, Khánh Hoà.

Sự nghiệp văn hoá, nhất là cuộc vận động "Đời sống mới" được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Các tập tục lạc hậu bị bãi bỏ, ma chay, cưới xin được tổ chức đơn giản, một số phần tử xấu bị đem cảnh cáo trước dân. Các sinh hoạt văn hoá, thể thao diễn ra sôi nổi ở tất cả các làng xã, các cơ quan, đơn vị. Các xã có Ban tuyên truyền làm nhiệm vụ phổ biến đường lối chính sách của Đảng, các tin chiến thắng. Báo Cứu quốc của Uỷ ban Mặt trận Nam Trung Bộ, tờ Thông tin của Tỉnh uỷ là các tài liệu sinh họat của các chi bộ, các đoàn thể ở cơ sở. Các hình thức tuyên truyền cổ động như mit tinh, khẩu hiệu, phát
thanh được vận dụng linh hoạt. Đài phát thanh là một chòi cao, tin tức được phát bằng loa miệng. Khẩu hiệu được viết bằng vôi, hoặc mực trên các tấm vỉ (cót) hoặc nong, nia.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Trung ương Đảng phát dộng trong toàn quốc ngày $23 / 7 / 1948$, cùng vá̛i toàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân trong huyện sôi nổi thi đua làm nhiều việc tốt. Trong ngành nông nghiệp, các chiến sỹ thi đua đi đầu trong việc chống hạn, gieo cấy giống lúa tứ quý, làm phân, ngâm ủ giống theo kỹ thuật mới, diệt sâu bọ hại lúa...Trong cuộc vận động diệt tâu, có chiến sỹ thi đua trong một vụ lúa bắt được 8 bầu sâu bọ, có chiến sỹ thi đua bắt đựơc 9 ang. ${ }^{(1)}$ Hàng năm ngành nông nghiệp Đức Phổ đều có các điển hình tiên tiến đi dự Đại hội nông nghiệp toàn tỉnh. Tiêu biểu như ông Nguyễn Đến ( xã Phổ Ninh) được bầu là chiến sỹ thi đua ngành nông nghiệp toàn tỉnh, ông Lê Mười (xã Phổ Thạnh) được bầu là chiến sỹ thi đua ngành ngư nghiệp toàn tỉnh. Ngành giáo dục huyện có 3 chiến sỹ thi đua, trong đó có ông Huỳnh Tấn Ích, cán bộ giáo dục huyện và ông Hồ Cơ, giáo viên trung học. Riêng ông Hồ Cơ được bầu là chiến sỹ thi đua ngành công đoàn tỉnh ${ }^{(2)}$. Xã Phổ Cường được tuyên dương là xã xuất sắc trong giáo dục bình dân toàn đồng bằng Liên khu V. Trường trung học Nguyễn Nghiêm nhiều năm liền được giữ cờ luân lưu của Mặt trận Liên Việt tỉnh. Tại Đại hội luyện quân của tỉnh năm 1949, đơn vị đại diện của huyện Đức Phổ được tặng bằng khen, cờ luân lưu và một con ngựa.

[^23]Công tác xây dụng Đảng cũng đạt nhiều thành tích. Tư tưởng hẹp hòi trong Đảng bộ từng bước được khắc phục. Hầu hết những đảng viên cũ được kết nạp lại hoặc khôi phục. Nhiều cán bộ trẻ, có thành tích xuất sá́c trong các phong trào được kết nạp Đảng. Có xã như Phổ Cường. Phổ Minh đảng viên chiếm $1 / 8$ dân số. Cấp uỷ chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Một số chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị được quy định khá cụ thể như cán bộ, đảng viên cơ sở học tập các tài liệu: Chủ nghĩa cộng sản, Điều lệ Đảng, kháng chiến nhất định thắng lợi, đạo đức cách mạng. Riêng cán bộ cấp xã được học thêm các bài: Sửa đổi lối làm việc, cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, công tác quần chúng. Các đồng chí huyện uỷ viên được dự các lớp do tỉnh và liên khu mở, học các bài: Tuyên ngôn Đảng cộng sản, nguyên lý Chủ nghĩa Lênin, Chỉnh phong, quan điểm quần chúng...Nhửng lớp học này thường được đồng chí Phạm Văn Đồng trực tiếp giảng dạy. Các ban tham mưu của Đảng bộ như Tuyên huấn, Đảng vụ, Tổ chức, Văn phòng được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Sự lânh đạo của Đảng bộ đối với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quần chúng được tăng cường. Cấp uỷ Đảng đã giới thiệu đảng viên vào nắm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền các cấp. Do đó các chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời.

Đại hội Đảng bộ tỉnh tháng 3/1950 đề ra chủ trương xây dựng các chi bộ đạt tiêu chuẩn chi bộ "tự động công tác". Đó là chi bộ có năng lực đề ra và lãnh đạo thực hiện kế hoạch công tác trong phạm vi trách nhiệm của Đảng bộ cấp mình, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, các chỉ thị,
nghị quyết của cấp trên, ứng phó thắng lợi trước mọi tình huống. Căn cứ vào những tiêu chuẩn trên, Hội nghị Liên khu uỷ tại La Vuông, Hoài Nhơn, Bình Định đã công nhận Đảng bộ Đức Phổ có nhiều thành tích và kinh nghiệm tốt về xây dựng chi bộ "tự động công tác". Liên khu uỷ đã điều động đồng chí Nguyễn Duân, Bí thư Huyện uỷ đi xây dựng chi bộ "tự động công tác" của Liên khu.

Từ năm 1946 đến năm 1949, do nhu cầu công tác, Đảng bộ Đức Phổ có nhiều lần thay đổi đồng chí Bí thư Huyện uỷ. Đó là đồng chí Nguyễn Đình Thống (quê xã Phổ An), đồng chí Nguyễn Anh Hoài (quê xã Phổ Hoà̀), Huỳnh Phước (quê xã Phổ An), đồng chí Võ Trung Thành (quê xã Phổ Cường). Do yêu cầu của việc huy động sức người, sức của phục vụ kháng chiến nên trong giai đoạn này Huyện uỷ đã đề ra và thực hiện một số chủ trương vượt quá khả năng thực tế của địa phương như xây dựng hợp tác xã, huy động nhân dân đóng góp các quỹ kháng chiến, chạy theo số lượng, coi nhẹ chất lượng trong công tác phát triển đảng viên...
*

Như vậy, trong 3 năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ( $12 / 1946$ - cuối năm 1949), dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Đức Phổ đã quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng trong nhận định, đánh giá tình hình thực tiễn của địa phương để đề ra chủ trương và biện pháp cụ thể, thiết thực, tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng ở Đức Phổ, tham gia bảo vệ vùng tự do, xây dựng hậu phương của cuộc kháng chiến. Thành quả to lởn
nhất mà Đảng bộ đạt được là đā lānh đạo nhân dân khắc phục khó khăn do chế độ cũ để lại, đoàn kết tất cả các lực lượng xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng non trẻ ngày càng vững mạnh, ổn định và phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và trình độ dân trí, gốp phần xứng đáng vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Nhờ đô, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ ngày càng được khẳng định vững chắc trong đời sống chính trị-xã hội huyện nhà, tạo cơ sở thuận lợi để Đảng bộ huyện xây dựng địa phương trở thành hậu phương vững chắc, tiếp tục cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến, đập tan âm mưu phá hoại, lấn chiếm của địch.

## Chương VI

## ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG, TÍCH CỬC CHI VIỆN CHO TIỀN TUYẾN, GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP THẮNG LỚI (1950-1954)

1/ Ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, tiến hành các cuộc vận động lớn nhằm góp phần chi viện cho tiền tuyến.

Đến giữa năm 1949, tương quan lực lượng giữa ta và địch trên các chiến trường trong cả nước đã có lợi cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Đặc biệt, chiến dịch Biên giới năm 1950 đã mở ra bước ngoặt chuyển cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ hình thái chiến tranh du kích sang chiến tranh chính quy. Trên mặt trận ngoại giao, cách mạng nước ta giành được thắng lợi lớn. Liên xô, Trung quốc và nhiều nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa lần lượt công nhận chính phủ và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước ta.

Tháng 2/1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã nhất trí thông qua Chính cương, Điều lệ của Đảng và Nghị quyết đưa Đảng ta ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam. Lần đầu tiên, trên cơ sở Chủ nghĩa Mác Lê nin và thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã đề ra một cách có hệ thống lý luận, phương châm, chiến lược và sách lược của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh được bầu lại làm Tổng Bí thứ.
Đại biểu dự một hội nghị cán bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Lúc này, trên các chiến trường, thắng lơi trong chiến dịch Biên giới của quân và dân ta đã đẩy thực dân Pháp vào thế bị động, lúng túng. Để cứu vàn tình thế, đế quốc Mỹ tăng cường giúp đỏ thực dân Pháp và trực tiếp can thiệp vào chiến tranh Đông Dương.

Ở Nam Trung bộ, địch đẩy mạnh bình định vùng tạm chiếm, đánh phá ác liệt vùng tự do. Ở Quảng Ngãi , chúng đánh phá miền núi, gây vụ Sơn Hà, giết chết hàng trăm đồng bào, tiến công lực lượng vũ trang, đánh phá trụ sở, gây mất an ninh ở nhiều xã trong các huyện Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long. Chúng chiếm đảo Lý Sơn để làm bàn đạp tấn công, đánh phá vùng ven biển, ngăn cản việc làm ăn của ngư dân. Chúng dùng máy bay ném bom đánh phá sâu vào nội địa, cho quân đổ bộ từ biển lên đất liền giết hại đồng bào ta, phá hoại sự nghiệp kháng chiến.

Ở Đức Phổ, từ năm 1950 địch đẩy mạnh cường độ đánh phá bằng máy bay và đổ bộ bằng đường biển. Mục tiêu đánh phá của chúng là cầu cống, chợ búa, các cơ sở sản xuất, nhất là các xưởng dệt, các điểm dân cư, các đập nược, những nơi chúng nghi là kho tàng, cơ quan....Thị trấn Đức Phổ và Trà Câu là nơi tập trung đông dân cư và các đầu mối giao thông quan trọng, nên chúng đánh phá nhiều lần. Cầu xe lửa qua sông Trà Câu và sông Lò Bó, đập An Thọ cũng nhiều lầr bị máy bay ném bom hoặc bị pháo kích từ biển vào.

Đồng thời với các thủ đoạn đánh phá bằng máy bay, pháo kích. địch liên tục đổ bộ bằng đường biển vào sâu trong nội địa. Tháng 5/1950, một tiểu đoàn địch đổ bộ vào Quy Tiuện, Vĩnh An, núi Dâu (giữa hai xã Phổ Cường và Phổ Khánh) rồi
kéo lên Chợ Cung. Tháng 6/1950, một đại đội địch đổ bộ vào Tân Diêm (Phổ Thạnh). Cuối nãm 1950, chúng lại đổ bộ tiếp vào Tân Diêm... Mục tiêu của chúng là đánh phá hệ thống giao thông, phá hơại kinh tế, tập kích lực lượng vũ trang.

Trước những âm mưu đánh phá của thực dân Pháp, từ ngày 14 đến 20/3/195() tại Rừng Dê (Tịnh Sơn, Sơn Tịnh), Eại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III đã đề ra những công tác cụ thể trên tất cả các lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục...nhằm ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp ngày càng nhiều cho kháng chiến.

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội lần thứ III của Đảng bộ tỉnh đề ra, một mặt Đảng bộ Đức Phổ chỉ đạo tập trung chuẩn bị lực lượng đánh trả âm mưu của địch đổ quân càn quét, đánh phá dọc tuyến ven biển, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, mặt khác động viên nhân dân đóng góp của cải vật chất cho tiền tuyến. Trong năm 1950, Đảng bộ đã tổ chức động viên đóng góp vào quỹ "Chuyển mạnh sang tổng phản công". Đây là một trong những đợt động viên vật chất lớn nhất trong kháng chiến. Thực hiện cuộc động viên này, Đảng bộ huyện phân bổ chỉ tiêu đóng góp cụ thể cho từng xã và chỉ đạo các ban tuyên truyền vận động, giải thích cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực đóng góp. Có gia đình khá giả bán ruộng đất, trâu bò, tài sản lấy tiền đóng góp, gia đình ít ruộng đất phải bán tài sản để thực hiện nghĩa vụ. Nhờ tinh thần yêu nước của đông đảo quần chúng, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nên công tác động viên vật chất chi viện cho tiền tuyến đã hoàn thành.

Tuy vậy, quá trình tổ chức tổng động viên vật chất cho tiền tuyến không tránh khỏi khuyết điểm, sai lầm. Đó là huy động 116
mức đông góp quá khả năng hiện có của các tầng lớp dân cư, động viên không đi đôi với bồi dưởng sức dân. Ở một số nơi có những gia đình địa chủ không tự giác đóng góp hoặc đóng góp rất ít so với khả năng của mình, trong khi đó những gia đình trung nông, bần nông phải bán tài sản để đóng góp.

Ngày 14/11/1950, trong điện gửi cán bộ, chính quyền và đoàn thể miền Nam Trung bộ, Hồ Chủ tịch nêu rõ: " Việc động viên vét đến tài sản gốc, sinh kế của dân như ruộng đất, trâu bò, vốn liếng. Dùng thới quan liêu chỉ ra mệnh lệnh, ép buộc dân chúng đóng góp"(1)

Trước tình hình đó, Đảng bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, rút kinh nghiệm. Đảng bộ khẳng định thành tích đạt được, đồng thời nêu rõ khuyết điểm và đề ra kế hoạch, biện pháp sửa chữa, động viên nhân dân đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống.

Để bồi dưởng sức dân, đáp ứng một cách tốt hơn nhu cầu về vật chất cho kháng chiến, ngày 15/7/1951, Chính phủ ban hành sắc lệnh quy định tạm thời về thuế nông nghiệp. Đây là chủ trương lớn, kịp thời của Đảng làm cho đông đảo bà con nông dân phấn khởi, tin tưởng, gắn bó hơn vởi chế độ mới, hăng hái thi đua sản xuất, đóng góp ngày :àng nhiều cho kháng chiến. Cùng với cuộc tổng động viên vật chất trong năm 1950, việc Chính phủ ban hành thuế nông nghiệp là một cuộc vận động lớn, có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

[^24]Điểm mới trong chính sách thuế của Chính phủ là thuế được tính theo diện tích ruộng đất và năng suất thu hoạch của từng hộ gia đình. Những hộ có thu nhập bình quân từ 60 kg mỗi nhân khẩu trở xuống được miễn thuế. Đối với những hộ giàu, có nhiều ruộng đất và thu nhập cao được tính theo luỹ tiến. Thu nhập càng cao thì thuế suất càng lớn.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ. Huyện uỷ đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực đóng thuế. Mức thuế được đưa ra để nhân dân bình nghị dân chủ. Với những biện pháp đó, nhân dân nhận thức rō mục đích, ý nghĩa và tính công bằng, hợp lý của sắc lệnh thuế, nên hăng hái tham gia bình nghị, nộp nharih, nộp đủ, góp sức vào các việc giao lương, vận chuyển, xây dựng kho tàng và bảo quản lúa mà các hộ nông dân đã nộp thuế.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng xuất hiện một số thiếu sót nhự: nâng diện tích, sản lượng để ép thuế; vận dụng điều lệ thuế một cách máy móc đối với những người nương tựa lâu dài trong gia đình làm cho một số người phải đóng thuế nặng nề, chịu nhiều khó khăn trong đời sống. Tình trạng này diễn ra ở những nơi chạy theo thành tích, coi nhẹ tính hợp lý, công bằng, dân chủ trong bình nghị. Ngược lại ở một số nơi lại buông lỏng quản lý, lãnh đạo thiếu kiên quyết, nên những gia đỉnh khá giả lấn át bần, cố nông, kéo dài các cuộc bình nghị. dây dưa không chịu nhận mức thuế phải đóng góp. Hiện tượng che giấu diện tích, khai sụt sản lượng, phân tán ruộng đất, khai tăng nhân khẩu cũng xảy ra. Một số địa chủ, phú nông không tự nguyện nộp thuế, buộc chính quyền phải cưởng bức thu thuế ngay khi đang găt.

Trước tình hình đó, Đảng bộ tiến hành kiểm điểm, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, tích cực đấu tranh khắc phục khuyết điểm. Do đó năm 1953, huyện Đức Phổ đã thực hiện thuế nông nghiệp trong kháng chiến đạt mức cao nhất. Tổng số thuế thu được cả năm là 2000 tấn thớc trong tổng sản lượng toàn huyện là 15.500 tấn.

Nhờ thực hiện đúng chính sách thuế của Chính phủ, nên việc chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của bộ máy các cấp trong huyện từng bước đi vào ổn định, không còn tình trạng phải động viên nhân dân đóng góp bất thường như trước đây.

Bước sang năm 1952, thực dân Pháp tăng cường chính sách bao vây, xâm chiếm, phá hoại vùng tự do, hậu phương của cuộc kháng chiến. Chúng mở nhiều cuộc tiến công, đánh phá vùng ven biển, cướp phá tàu thuyền và tài sản của nhân dân. Quyết liệt hơn, thực dân Pháp đổ bộ, càn quét vào đất liền, gây không ít khó khăn cho đời sống và sinh hoạt của nhân dân trong huyện.

Tháng 5/1952, địch huy động máy bay ném bom, bắn phá ác liệt vào Vinh Hiển (Phổ Thuận) yểm trợ cho hơn 1 tiểu đoàn bộ binh nguỵ do bọn sỹ quan Pháp chỉ̉ huy, có sự yểm trợ của xe tăng, xe lội nước đổ bộ lên Phổ An, tiến sâu vào nội địa theo hai hướng, một hướng tiến ra Mộ Đức, một hướng tiến qua Hội An lên Thạch Trụ theo quốc lộ 24 lên Phổ Phong. Tại nơi đổ bộ và trên đường hành quân, địch lùng tìm cơ sở sản xuất, kho tàng, đốt phá, giết người, giày xéo ruộng vườn. Chúng giết 30 người, đốt cháy hơn 20 nóc nhà ở các xã Phổ An, Phổ Thuận, Phổ Phong. Tại Vinh Hiển (Phổ Thuận), máy bay địch đánh trúng lớp học của dân quân xã và một số
nhà dân có chứa thóc của nhà nước. Ở Phổ An, nhiều nhà cửa và đồ nghề đi biển của ngư dân bị đốt cháy.

Tuy vậy, mưu đồ của đich là phá huỷ các xưởng dệt và kho quân nhu, cũng như kéo quân chủ lực của ta đang ở phía tây Quảng Ngãi không thực hiện được. Lực lượng du kích xã tuy bị bất ngờ, nhưng đã kịp thời đánh trả, tiêu diệt một số lính địch, buộc chúng phải rút lui ra biển.

Trong những năm 1951-1952, tất cả các xã ven biển của huyện bị địch đánh phá ác liệt. Ở thôn Thạch Bi (Phổ Thạnh) hàng trăm ngôi nhà bị đốt cháy bằng bom na-pan, hoặc bị đánh sập, đánh hỏng bằng bom pháo. Nhiều tài sản của nhân dân bị tàn phá. Nhân dân phải tản cư, đời sống gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa trong những năm này, tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh Liên khu V lại bị thiên tai nặng nề. Bình quân lương thực đã thấp lại phải giành một phần đóng góp cho nhu cầu kháng chiến, nên nạn đói đã xẩy ra.

Ở Đức Phổ, nạn đới hoành hành ở tất cả các vùng trong huyện, nhưng nặng nề nhất là các xã vùng biển. Cuối năm 1952, toàn huyện có 7000 người bị đói, riêng xã Phổ Vinh đã có 900 người thuộc diện "đói kiệt", trong đó có người đã chết đói. Ngoài ra, còn có những người bị "đói đợt" ${ }^{(1)}$. Nhiều gia đình nhà cửa bị đổ nát, phương tiện sản xuất, quần áo... thiếu thốn, dẫn đến tình trạng phù thủng, ghẻ lở, bệnh tật. Ở những nơi được coi là không đói cũng giảm bữa ăn đến mức tối thiểu. Lương thực, thực phẩm được dùng phổ biến lúc này là mít non, củ chuối, lõi cây đu đủ, củ bị, trái gắm.
(1) Đói kiệt: Đói trong thời gian dài bị kiệt sức.

Đói đợt: Đói không thường xuyên.

Thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch: "cứu đói như cứu lửa". tháng 10/1952, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị bàn biện pháp chống đói với khẩu hiệu :"Tự lực cánh sinh, dựa vào sức dân để giải quyết nạn đói". Ở Đức Phổ, Huyện uỷ xuất quỹ dự trữ của huyện để cứu đói cho đồng bào. Riêng đợt cứu đói đầu năm 1953, quỹ dự trữ của huyện đã xuất hơn 24 tấn thóc và 250.000 đồng tiền mua thuốc chữa bệnh cho nhân dân. Các xã xuất quỹ dự trữ cứu đói cho nhân dân mượn 50 tấn thóc. Ngân hàng tỉnh cho Đức Phổ vay 148 triệu đồng. Ty Y tế tỉnh cử cán bộ đem thuốc cứu chữa bệnh cho đồng bào bị đau ốm. Huyện uỷ giao nhiệm vụ cho những xã vùng đồng bằng giúp đơ các xã vùng biển chống đối và giúp công tác bố phòng. Các hội đờn thể, trong đô Nông hội làm nòng cốt chịu trách nhiệm vận động nhân dân giúp đợ nhau trong hoạn nạn, khó khăn với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách. Các đoàn thể còn lập quỹ cứu trợ, bằng cách vận động hội viên mỗi người góp một số ngà y công đi lấy củi, đi cấy, đi gặt lấy tiền góp vào quỹ. Quỹ Đồng tâm kháng chiến được chuyển thành Quỹ đồng tâm cứu đói. Nhân dân còn giúp nhau dựng lại nhà, trồng rau, khoai, góp tiền bạc, quần áo, làm bánh cám (để chống đói và bệnh phù thủng). Nhờ thực hiện tích cực những biện pháp chống đói, nên nạn đôi dần dần được đẩy lùi. Cuối năm 1952, toàn huyện có 7000 người bị đói, nhưng đến giữa năm 1953 chỉ còn 3200 người, cuối năm còn 1600 người, phần lớn là "dói đợt".

Qua đợt vận động nhân dân chống đói. Huyện uỷ rút được nhiều kinh nghiệm quý, nhất là tác phong lãnh đạo sâu sát, tạo được phong trào quần chúng rộng lớn, giúp nhau vượt qua hoạn nạn khó khăn.

Để động viên tinh thần và quyết tâm kháng chiến của nông dân trong cả nước, tháng 1/1953 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương đề ra chủ trương phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện cải cách ruộng đất. Quán triệt chủ trương của Trung ương, tháng 4/1953 Tỉnh uỷ đề ra nhiệm vụ: " Phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện cải cách ruộng đất nhằm đáp ứng nhiều hơn nữa những yêu cầu kinh tế, chính trị của quần chúng ở nông thôn, củng cố hội và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất ở nông thôn. Đẩy mạnh sản xuất, đẩy mạnh kháng chiến, tất cả các công tác đều phải kết hợp và phục vụ cho công tác giảm tô và cải cách ruộng đất" ${ }^{(1)}$.

Đây là một bước phát triển cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chống phong kiến, một trong hai nhiệm vụ cơ bản của cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong điều kiện nhiệm vụ chống đế quốc chưa hoàn thành, việc thực hiện nhiệm vụ chống phong kiến phải phục tùng nhiệm vụ chống đế quốc, phục vụ yêu cầu kháng chiến. Do đó quá trình thực hiện giảm tô, cải cách ruộng đất phải tiến hành trên cơ sở dựa vào bần cố nông, đoàn kết chặt chẽ với trung nông, liên hiệp với phú nông, phát động quần chúng có lãnh đạo, có kế hoạch từng bước, có phân biệt với các loại địa chủ, có yêu cầu và biện pháp cụ thể đối với từng vùng.

Rút kinh nghiệm các cuộc vận động quần chúng trước đây, tuy ban đầu mới phát động, quần chúng còn bỏ ngđ̃, ngại đấu tranh với địa chủ, có nơi cán bộ quy định mức giảm tô thay cho tá điền, nhưng nhìn chung Huyện uỷ đã tổ chức việc phát

[^25]động quần chúng giảm tô, thực hiện cải cách ruộng đất lần này khá chặt chẽ. Tất cả cán bộ Đảng, chính quyền, nông hội từ huyện đến xã đều được học tập nội dung chỉ thị, thống nhất quan điểm và biện pháp thực hiện. Vì vậy kết quả đợı đầu đã có 1643 chủ ruộng thực hiện giảm tô, với diện tích 2800 mẩu: 2563 tá điền được giảm tô; tỷ lệ giảm tô thấp nhất $10 \%$, cao nhất là $70 \%$; số tô được giảm là 26.443 ang (tương đương 130 tấn thóc).

Sau đợt đầu giảm tô thắng lợi, huyện chủ trương tiếp tục đưa cuộc vận động lên cao hơn bằng cách tổ chức học tập bài phát biểu của đồng chí Trường Chinh: "Phóng tay phát động quần chúng thực hiện chính sách ruộng đất". Huyện uỷ tổ chức thí điểm ở Thuỷ Triều (Phổ Văn) rút kinh nghiệm và áp dụng đại trà ở tất cả các địa phương khác trong huyện. So với đợt đầu, nông dân đấu tranh mạnh mẽ hơn, đạt yêu cầu cao hơn. Bần cố nông tín đồ đạo Thiên chúa cũng đưa yêu sách giảm tô đối với điền chủ là người theo đạo Thiên chúa. Kết quả, tỷ lệ giảm tô đợt 2 được thực hiện trung bình từ $30 \%$ đến $60 \%$, có nơi $70,80 \%$.

Cuộc vận động giảm tô ở Đức Phổ diễn ra thuận lợi, đi đúng đường lối của Đảng, một phần là do cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang giành được nhiều thắng lợi, mặt khác do số địa chủ ở Đức Phổ không nhiều, trong đó có một số người là đảng viên của Đảng ${ }^{(1)}$.

[^26]Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc vận động cũng có những khuyết điểm. Bó là, nhận thức của cán bộ, đảng viên về chủ trương giảm tô chưa sâu sắc, dẫn đến ở một số nợi diễn ra hiện tượng "thành phần chủ nghĩa", quy kết, đưa ra khỏi Ban chấp hành nông hội cả những người thuộc thành phần trung nông khá; hoặc nông dân đòi mức giảm tô quá cao so với thực tế. Thậm chí có nơi nông dân bắt trói điền chủ để buộc thực hiện yêu sách. Ngược lại, cūng có nở thiếu kiên quyết, nể nang chứng nhận cho địa chủ phân tán ruộng đất. Ngoài ra, một số đảng viên xuất thân từ tầng lớp trên dao động vì quyền lợi riêng bị đụng chạm, nên thiếu gương mẫu trong tổ chức thực hiện cuộc vận động giảm tô, cải cách ruộng đất. Tuy không nhiều nhưng những hiện tượng trên đã làm ảnh hưởng đến kết quả cuộc vận động.

2/ Tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chống thực dân Pháp.

Cùng với việc lãnh đạo các tầng lớp nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng, củng cố chính quyền, phát triển kinh tế, văn hoá, ổn định cuộc sống, trong những năm 1950 - 1954, Huyện uỷ Đức Phổ luôn luôn đặt lên hàng đầu công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về mọi mặt, cán bộ, đảng viên là tấm gương sáng để quần chúng noi theo trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.

Từ cuối năm 1949, do thiếu sót trong nhận thức chủ trương phát triển đảng viên, nên ở một số tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đã nặng về khuynh hướng chạy theo số lượng, coi nhẹ các tiêu chuẩn về trình độ giác ngộ chính trị, thử thách trong
hoạt động thực tiễn. Do đó, có chi bộ đề nghị kết nạp một lúc 120 quần chúng vào Đảng. Huyện uỷ có những lúc chuẩn y kết nạp một lúc 800 ngư̛̛ii. Cuối năm 1950, toàn Đảng bộ có hơn 13.000 đảng viên. Có xã như Phổ Cường, số lượng đảng viên lên đến 1.650 người, chiếm $13 \%$ dân số. Các xã Phổ Hoà, Phổ Khánh cūng có tỷ lệ đảng viên cao so với dân số trong xã. Do số lượng đảng viên đông, nên hầu hết các xã đều xây dựng hội trường, lập đảng hiệu, tổ chức trại sinh hoạt Đảng. Cũng vì chạy theo số lượng, coi nhẹ chất lự̛̣ng, nên công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên thiếu biện pháp cụ thể, thiếu kịp thời.

Tînh trạng trên dẫn đến một thực tế là đảng viên đông, nhưng tổ chức Đảng không mạnh. Nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng trong nhiều đảng viên mới kết nạp thấp kém. Một số đảng viên thuộc tầng lớp trên dao động về chính sách thuế nông nghiệp, giảm tô. Một số đảng viên khác thiếu gương mẫu hoạạ vi phạm kỷ luật. Tình trạng đó đã làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng bộ.

Ngày 14/9/1950, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị tạm ngừng kết nạp đảng viên mới, tập trung sức củng cố Đảng. Tháng 3/1951, Liên khu uỷ ban hành chỉ thị yêu cầu các cấp uỷ thực hiện chủ trương của Trung ương.

Quán triệt chủ trương của Trung ương và Liên khu uỷ, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Dức Phổ chú trọng công tác củng cố Đảng. Trong củng cố Đảng, Huyện uỷ tập trung củng cố từ tổ Đảng. Nội dung củng cố trước hết là đẩy mạnh việc học tập lý luận, kết hợp với tự phê bình và phê bình. Nội dung học tập lý luận ngoài những vấn đề chung về chủ nghĩa Mác

Lênin, cán bộ, đảng viên còn học tập, quán triệt Văn kiện Đại hội lần thứ II của Đảng, Huấn thị của Hồ Chủ tịch, các bài viết Đạo đức cách mạng, Tư cách người đảng viên của Hồ chủ tịch và chính sách ruộng đất. Từ năm 1951, các chi bộ tiến hành xét tư cách đảng viên gắn với kiểm điểm tinh thần chấp hành chính sách và thực hiện các công tác lớn nhự: chính sách ruộng đất, thuế nông nghiệp, dân công, sản xuất, cứu đói...Với những biện pháp trên, Đảng bộ đã khắc phục được tình trạng kiểm điểm chung chung, không rõ trách nhiệm của đảng viên, do đó chất lượng đảng viên từng bước được nâng cao.

Năm 1950, Đảng bộ tổ chức Đại hội. Đồng chí Nguyễn Duân (quê Phổ Minh) quyền Bí thư Huyện uỷ từ năm 1949, bược bầu làm Bí thự. Hai tháng sau, do nhu cầu công tác đồng chí được chuyển về Liên khu uỷ. Đồng chí Mai Xuân Đình (quê Phổ Khánh) được bầu làm Bí thử. Ngay sau đó, đồng chí được điều động về tỉnh công tác. Đầu năm 1951, Đại hội Đảng bộ huyện, bầu đồng chí Nguyễn Duy Ấn (quê xã Phổ Hoà) thay đồng chí Mai Xuân Đình làm Bí thứ. Giũa năm 1951, Tỉnh uỷ chỉ định đồng chí Nguyễn Trực (quê Phổ Phong) Phó Bí thư Huyện uỷ làm Bí thứ.

Tữ năm 1952, việc củng cố Đảng được gắn liền với tăng cường bản chất giai cấp của Đảng nhằm giúp Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, gớp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi. Trên cơ sở đó, đầu năm 1952 Đại hội Đảng bộ huyện bầu Ban chấp hành mới, gồm đa số các đồng chí đã có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc đấu tranh trước đây. Đồng chí Lê Phó (quê Phổ Ninh), từng là cán bộ Ban Cán sự Trung Nam của Xứ uỷ Trung Kỳ thời kỳ 1932126


Đồng chí
MAI XUÂN ĐİNH
Bí thư Huyện ủy 1950

1935, được bầu làm Bí thư Sau Đại hội, công tác củng cố Đảng được Huyện uỷ tập trung lãnh đạo là chỉnh Đảng đối với cán bộ Đảng, chỉnh huấn đối với cán bộ ngoài Đảng, gắn củng cố Đảng với củng cố chính quyền và các đoàn thể.

Công tác chỉnh Đảng có mục đích là nâng cao lập tường giai cấp, phân biệl rõ bạn thù, nhận thức sâu sắc hơn tính chất cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là lâu dài. gian khổ, nhưng nhất định thắng lợi. Từ nâng cao nhận thức, đội ngũ đảng viên phải đề cao tinh thần trách nhiệm, sửa chữa tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Chỉnh Đảng phải lấy việc học tập, giáo dục nâng cao nhận thức là chính, kết hợp với tự phê bình và phê bình, góp ý của tập thể để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, sai lầm. Với nhiều biện pháp tích cực, năm 1953, tất cả các đồng chí trong Huyện uỷ, một số đồng chí cán bộ ở các ban, ngành tương đương huyện uỷ viên và các đồng chí chi uỷ viên có nhiều thành tích được đi dự lớp chỉnh Đảng do Liên khu uỷ tổ chức. Các đối tượng khác được dự các lớp chỉnh Đảng do Tỉnh ủy tổ chức.

Sau khi chỉnh Đảng, đội ngũ cán bộ các cấp trong huyện được củng cố, kiện toàn. Tỷ lệ cấp uỷ viên thuộc thành phần nòng cốt của Đảng tăng lên. Trong tổng số 260 chi uỷ viên các chi bộ trong toàn huyện, số uỷ viên thuộc thành phần bần cố nông có 90 đồng chí, trung nông có 149 đồng chí, phú nông có 18 đồng chí, địa chủ có 3 đồng chí. Cán bộ nông hội đều là bần cố nông hoặc trung nông lớp dưới.

Cùng với việc củng cố chi uỷ chi bộ, Huyện uỷ chỉ đạo và giúp đơ các chi uỷ bồi dưởng, rèn luyện 260 cán bộ phụ trách
tổ Đảng. Đảng bộ kiên quyết áp dụng những biện pháp về tổ chức để thi hành kỷ luật hoặc đưa ra khỏi Đảng đối với những đảng viên không tích cực sửa chữa khuyết điểm, không chấp hành đường lối, chính sách của Đảng. Năm 1953, số lượng đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng $5 \%$ tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ, đảng viên bị khai trừ là 321 người, trong đó có 171 người bị khai trừ không thời hạn. Đến cuối năm 1953, tổng số đảng viên trong huyện còn 11.410 đồng chí.

Cuộc chỉnh Đảng, củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm người đảng viên được nâng cao hơn, nhất là ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần, thái độ làm việc của người cán bộ đảng viên trong giai đoạn cuộc kháng chiến của nhân dân ta đang bước vào thời kỳ quyết định. Cuộc chỉnh Đảng, củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên đã góp phần sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên. Thông qua tự phê bình và phê bình, những hiện tượng không chấp hành chủ trương, đường lối hoặc cầu an, tiêu cực, cá nhân chủ nghĩa được phê phán và nêu rõ biện pháp khắc phục. Đó là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi trong bối cảnh quân và dân ta đang chuyển sang giai đoạn tổng phản công, quyết chiến, quyết thắng thực dân Pháp xâm lược.

Tuy vậy, quá trình thực hiện công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng đã mắc một số khuyết điểm như: việc học tập lý luận chưa gắn chặt với liên hệ thực tiễn; tự phê bình và phê bình thiếu khách quan, chưa mang tính xây dựng và 128
thường nặng về vạch khuyết điểm, gây không khí nặng nề, đảng viên thuộc các thành phần trung nông khá, phú nông, địa chủ băn khoăn, lo lắng. Mặt khác, trong củng cố tổ chức, có nơi coi nhẹ trình độ, năng lực của đội ngũ đảng viên, có xu hướng thành phần chủ nghĩa. ở một số xã, cán bộ nông hội phải nghỉ công tác, nhưng chưa kịp bố trí cán bộ mới thay thế.

3/ Bảo vệ vững chắc hậu phương, chi viện cho tiền tuyến, góp phần đánh bại thực dân Pháp trên chiến trường Nam Trung bộ.

Giữa năm 1953, thực dân Pháp liên tiếp thất bại trên các chiến trường. Để cứu vãn tình thế, thực dân Pháp đưa Na va làm tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Ngay từ khi đặt chân đến Đông Dương, được sự trợ giúp của đế quốc $\mathrm{My}, \mathrm{Na}$ va đưa ra kế hoạch đầy tham vọng là bình định miền Nam, xoá bỏ vùng tự do Liên khu V, tập trung lực lượng tiến công miền Bắc nhằm tìm lối thoát bằng chính trị, tạo ra những điều kiện quân sự làm cơ sở cho một giải pháp chính trị có danh dự.

Thực hiện kế hoạch Na va, thực dân Pháp mở chiến dịch Át lăng hòng đánh chiếm lấy Phú Yên, Bình Định làm bàn đạp kết hợp với các cánh quân ở Quảng Nam, Tây Nguyên tập trung đánh chiếm Quả̉ng Ngãi . Mở chiến dịch Át lăng, Na va ôm mộng tưởng xóa bỏ̉ vùng tự do Liên khu V mà chúng cho là một hiểm hoạ rất lớn, thương xuyên đe doạ miền nam Đông Dương.

Trước mưu đồ của thực dân Pháp, thực hiện phương châm chiến lược của Trung ương đề ra là: "Tránh chổ mạnh, đánh chỗ yếu, đánh chắc thắng", Liên khu uỷ quyết định huy động
toàn bộ sức người, sức của tiến công Tây Nguyên, đồng thời đề cao cảnh giác đánh địch, bảo vệ vùng tự do. Quán triệt chủ trương trên, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi xác định nhiệm vụ của Đảng bộ là: " huy động nỗ lực cao độ của Đảng bộ và quân dân trong tỉnh ra sức chiến đấu bảo vệ, giữ vững vùng tự do, đồng thời tập trung sức phục vụ đắc lực cho chiến dịch bắc Tây Nguyên".

Bước vào thực hiện nhiệm vụ mới, Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ có nhiều thuận lọi. Đó là, nạn đói được đẩy lùi, qua chỉnh Đảng, chỉnh huấn, cán bộ đảng viên nâng cao về tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ kháng chiến, sã̃n sàng chấp hành chủ trương của Đảng, phấn đấu vượt qua gian khổ, hy sinh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc vận động giảm tô có tác dụng động viên mạnh mẽ nhân dân hăng hái đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến giành thắng lợi.

Phát huy mặt thuận lợi cơ bản đó, Huyện uỷ tập trung quán triệt, tạo sự thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về các nhiệm vụ do Tỉnh uỷ đề ra, đồng thời cử cán bộ xuống co sở hướng dẫn, đôn đốc và cùng với nhân dân thực hiện công tác bố phòng và phục vụ tiền tuyến.

Về công tác bố phòng, Huyện uỷ chủ trương lấy lực lượng du kích làm nòng cốt, huy động toàn dân tham gia củng cố, tăng cường tuyến chiến đấu ven biển. Dọc các xã ven biển, toàn huyện xây dựng 115 chòi gác biển. Mỗi chòi đều có du kích và dân quân canh gác, tuần tra suôt ngày đêm. Đến tháng $9 / 1953$, toàn huyện đã làm được 6.600 bàn chông và 3.800 hầm bí mật; 35.000 hầm hào tránh bom đạn. Nhân dân tự làm 13.600 hầm giấu tài sản, 12.000 mét rào trong làng chiến đấu.

Một số gia đình còn làm cả hầm trú ẩn cho trâu bò. Trong đợt này, xã Phổ An là xã làm công tác bố phòng tốt nhất trong toàn huyện và cung là xã xuất sắc trong tỉnh. Toàn xã Phổ An có 325 hầm chông, $90 \%$ gia đình có hầm bí mật. Cũng trong thời gian này theo quyết định của tỉnh, đại đội 4 lực lượng vũ trang địa phương huyện được chuyển thành đại đội 26 lực lượng vũ trang địa phương tỉnh. Du kích xã được tổ chức thành tổ chiến đấu. Toàn huyện có 937 tổ du kích, trong đó nữ có 452 người; dân quân có 11.000 người, trong đó có 560 lão dân quân.

Từ giữa năm 1953, thực hiện kế hoạch Na va, địch tăng cường tung vào địa bàn Đức Phổ các toán gián điệp giả làm người buôn bán hoặc bộ đội để điều tra tình hình. Chúng còn rải truyền đơn vu cáo, xuyên tạc kháng chiến, ca ngọ̣i Bảo Đại. Đồng thời, chúng huy động lực lượng đổ bộ đánh phá vùng ven biển. Chỉ tính từ tháng 5 đến tháng $9 / 1953$, trên địa bàn Đức Phổ địch đã 5 lần đổ bộ. Trong đó đáng chú ý là đợt tháng 7/1953, địch đổ bộ lên 2 xã Phổ Vinh và Phổ Quang tàn sát 56 người, bắn bị thương 132 người, bắt 40 người, đốt cháy 361 ngôi nhà, làm chết 35 con trâu bò; đợt ngày $25 / 5 / 1953$, địch huy động 1 tiểu đoàn, có máy bay và pháo binh yểm trợ đổ bộ lên Phổ Thạnh và Hoài Châu, thị trấn Tam Quan (Bình Định). Tất cả các đợt đổ bộ của địch đều bị quân và dân Đức Phổ chặn đánh. Ở Phổ Vinh, du kích và lực lượng vũ trang địa phương chặn đánh buộc chúng phải tháo chạy mang theo xác của 30 tên và nhiều tên bị thương. Trong trận đánh này có 4 du kích thôn Khánh Bắc được bầu chiến sŷ thi đua giết giặc là Phạm Dưa, Huỳnh Thuộc, Vō Sắc, Nguyễn Chưng. Ở Phổ

Thạnh, đại đội 26 lực lượng vũ trang địa phương của tỉnh và du kích xã dũng cảm đánh địch, được Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh Quảng Ngãi tặng cờ ${ }^{(1)}$ và giấy khen.

Ngoài ra, thực dân Pháp còn cho máy bay đánh phá gây nhiều thiệt hại cho nhân dân. Tính chung năm 1953, địch ném xuống Đức Phổ hơn 400 quả bom, trong đó có hơn 20 quả bom nổ chậm, 35 quả bom xăng, làm chết 59 người, bị thương 70 người, đốt cháy, đánh sập 75 ngôi nhà, làm chết 150 con trâu bò.

Cùng với làm tốt công tác bố phòng, đánh trả các cuộc đổ bộ của địch, bảo vệ vùng tự do, Huyện uỷ còn thành lập Ban Dân công để động viên những người trong độ tuổi lao động vận chuyển lương thực, quân nhu ra mặt trận. Ban dân công huyện do một đồng chí huyện uỷ viên làm trưởng ban, một đồng chí trong ban chỉ huy quân sự huyện và đồng chí bí thư nông hội làm uỷ viên. Đi dân công là một công việc nặng nhọc, phải gánh nặng, đi xa, trèo đèo lội suối, lại bị máy bay địch ném bom, biệt kích địch truy lùng ${ }^{(2)}$. Dân công được chia thành 3 loại với mức độ công việc và thời gian khác nhau. Phục vụ chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, là đợt huy động dân quân đông nhất, dài nhất. Trong đợt này, huyện Đức Phổ huy động 2 vạn lượt người, vận chuyển 248 tấn lương thực, quân dụng ra mặt trận. Trong đó đoàn dân công hoả tuyến của Đức Phổ đã lập thành tích xuất sắc, vì sau khi hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển gạo lên Măng Đen (Kon Tum) đã cùng

[^27]bộ đội hành quân lên Đắc Tô, tham gia giải phóng tỉnh lỵ Kon Tum. Đồng chí Nguyễn Anh Liên, một dân công hoả tuyến của huyện được bầu là chiến sỹ thi đua dân công toàn Liên khu. Đoàn thanh niên huyện Đức Phổ là một trong 2 đơn vị thanh niên xung phong được tuyên dương toàn Liên khu.

Do chiến tranh ác liệt, điều kiện hoạt động gian khổ, trong đợt phục vụ chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 đoàn dân công huyện Đức Phổ đã có 9 đồng chí hy sinh anh dũng, 18 đồng chí khác bị bệnh tật, ốm đau và mất khi đã hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương.

Để chi viện cho chiến dịch tiến công địch ở Tây Nguyên, ngoài lực lượng dân công, huyện Đức Phổ còn huy động 87 đồng chí tái ngũ, 101 du kích bổ sung vào bộ đội chủ lực Liên khu V góp phần giải phóng Kon Tum ngà y $15 / 2 / 1954$. Sau khi Kon Tum giải phóng, Đảng bộ Đức Phổ đã cử $60(0)$ cán bộ làm nhiệm vụ tiếp quản vùng mới giải phóng.

Ngà y $7 / 5 / 1954$, quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên phủ chấn động địa cầu, buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Giơ ne vơ, cam kết tôn trọng quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, ngừng bắn trên toàn cõi Đông Dương, rút quân khỏi phía bắc vĩ tuyến 17. Với sự kiện lịch sử vĩ đại này nhân dân Đức Phổ cũng như toàn miền Nam chuẩn bị bước vào một thời kỳ mới.

Theo hiệp định Giơ ne vơ, nước Việt Nam tạm thời chia làm 2 miền, lấy sông Bến Hải (Quảng Trị) làm ranh giới, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, miền Nam do đối phương kiểm soát, tháng 7/1956 thực hiện hiệp thương tuyển cử thống nhất nước nhà.

Cũng như nhân dân toàn miền Nam, nhân dân Đức Phổ vui mừng vì Hiệp định Giơ ne vơ được ký kết, nhưng với lòng thiết tha với độc lập, tự do mà nhân dân trong huyện băn khoăn, lo lắng về việc chuyển quân tập kết. Huyện Đức Phổ từ chỗ có chính quyền, có cơ sở đều khắp, có Đảng bộ vững mạnh buộc phải bàn giao cho đối phương quản lý.

Nắm bắt được tâm trạng đó, ngày 22/7/1954, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sỹ cả nước, khẳng địhb: Trung - Nam - Bắc đều là bờ cõi của ta, nước ta nhất định sè thống nhất, đồng bào cả̉ nước nhất định được giải phóng, đồng bào miền Nam vì lợi ích của cả nước, lợi ích lâu dài, ra sức cùng đồng bào cả nước phấn đấu để củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất nước nhà.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, Huyện uỷ Đức Phổ một mặt tiến hành công tác giáo dục tư tưởng, dộng viên nhân dân tin tưởng vào đường lối của Đảng, mặt khác tranh thủ những ngày sau hiệp định để chăm lo ổn định và cài thiện đời sống nhân dân. Huyện đã xuất quỹ công cứu tế cho những người gặp khó khăn, khám bệnh, cấp thuốc cho đồng bào, đào đắp, tu bổ kênh mương thuỷ lợi, trả trước tiền phụ cấp cho thầy giáo, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ...Đồng thời, Đảng bộ khẩn trương tiến hành việc bố trí, sắp xếp, đưa cán bộ, đảng viên chuẩn bị tập kết, chuyển các tổ chức và nhửng người ở lại vào hoạt động bí mật.

Chuyển quân tập kết là một công tác lởn trong thời gian này. Thuộc diện tập kết gồm tất cả cán bộ thoát ly của huyện, cán bộ chủ trì các xã, phụ trách các ngành ở cấp xã và các đồng chí chủ chốt ở thôn; lực lượng vũ trang tập trung d̉̉
huyện, cán bộ chỉ huy lực lượng bán vũ trang ở xã, thôn. Ngoài ra, thuộc diện đi tập kết còn có một số đối tượng khác và một số học sinh trung học. Toàn huyện có gần 5000 cán bộ và gia đình đi tập kết. Việc chuyển quân lập kết hoàn thành ngày $23 / 5 / 1955^{(1)}$.

Cùng với việc khẩn trương chuẩn bị chuyển quân tập kết, thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ gấp rút bố trí một số đồng chí cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt ở lại duy trì các hoạt động của phong trào cách mạng ở địa phương. Những đồng chí ở lại chủ yếu là những người trung kiên đã qua thử thách, hoạt động bất hợp pháp trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Một số đồng chí được chọn vào các hoạt động trong các "chi bộ chuyển hướng". Đa số các đồng chí đảng viên ở lại đều ngừng sinh hoạt Đảng. Toàn huyện có 39 đồng chí được bố trí ở lại hoạt động trong vùng đối phương kiểm soát.

Trong thời gian trước và trong quá trình chuyển quân tập kết, bọn phản động các loại, bọn lưu manh ngóc đầu dậy chống phá Hiệp định, tiếp tay với kẻ thù thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân Đức Phổ chuyển sang một bưỡc ngoặt mới, vô cùng khó khăn, gian khổ.

[^28]Trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), Đảng bộ Đức Phổ tiếp tục được tôi luyện và trưởng thành, đạt được nhiều thành tích to lớn trong xây dựng và bảo vệ quê hương, cùng với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đóng gốp xứng đáng vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc của dân tộc.

Vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh, chỉ trong chín năm Đảng bộ đã lânh đạo nhân dân phát huy cao độ truyền thống cách mạng của quê hương, hoàn thành xuất sá́c hai nhiệm vụ trung tâm là bảo vệ vững chắc vùng tự do, phục vụ đắc lực cho tiền tuyến, góp phần tích cực vào sự thắng lợi của nhân dân trong tỉnh và các tỉnh Nam Trung bộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Đạt được những thành tích to lớn đó chính là nhờ Đảng bộ đã chấp hành nghiêm chỉnh và vận dụng sáng tạo đường lối chủ trương của Đảng và Tỉnh uỷ Quảng Ngãi vào tình hình thực tiễn của phong trào cách mạng ở địa phương. Suốt chín năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ, dù trong bất kỳ hoàn cả̉nh nào Đảng bộ cũng đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh cách mạng vững vàng, anh dũng, ngoan cường trong chiến đấu bảo vệ quê hương. Đồng thời, Đảng bộ luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên tất cả các lực lượng xã hội tham gia cuộc kháng chiến. Tuy không tránh khỏi những sai lầm, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo nhân dân xây dựng hậu phương, cung cấp sức người, sức của cho kháng chiến, nhưng Đảng bộ đã kịp thời, nghiêm khắc rút kinh nghiệm và nghiêm túc khắc
phục. sửa chửa. Chính vì vậy, phong trào cách mạng càng phát triển, Đảng bộ ngày càng tường thành. dày dạn trong tổ chức và lānh đạo, được nhân dân tin cậy, yêu mến, nhiều cán bộ, đảng viên của Đảng bộ được cấp trên tin tường, giao phó nhửng trọng trách to lơn trong các thời kỳ phát triển của cách mạng Việt Nam sau này.

Cùng với các huyện trong tủnh, huyện Đức Phổ xửng đáng là hậu phương, cān cứ địa vừng chắc của Liên khu V. Thành úch mà Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ đạt được trong chín nām kháng chiến chống thực dân Pháp là tiển để quan trọng đẻ̉ Đảng bộ điếp tục lānh đạo nhân dân giành nhiều tháng lợi hơn nưa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nưởc.

## PHẦN THỨ BA

## ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN ĐỨC PHỔ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MȲ, CỨU NƯỚC (1954-1975)

## Chương VII

ĐẤU TRANH ĐÒI Đ!̣CH THI HÀNH HIỆP DỊNH GIƠ NE VƠ, CHỐNG CHíNH SÁCH "Tố CồNG", "DIẸT CÔNG" CỦA Đ!̣CH, DUY TRİ VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG (1954-1959)
1/ Chuyển hướng hoạt động, tiến hành đấu tranh chính trị, chống chính sách "tố cộng", "diệt cộng", đòi địch thi hành Hiệp định Giơ ne vơ (7/1954-7/1956).

Hiệp định Giơo ne vơ được ký kết, nước ta tậm thời bị chia cắt thành hai miền. Từ vĩ tuyến 17 trở ra được hoàn toàn giaii phóng, từ vĩ tuyến 17 trở vào do đối phương kiểm soát, tháng 7/1956, thực hiện hiệp thương tuyển cử, thống nhất nưởc nhà. Tuy vậy, sau khi hiệp định được ký kết, đế quốc Mỹ đã thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới của chúng. Ngày $7 / 7 / 1954$, đế quốc Mỹ dựng lên chính quyền tay sai, do Ngô Đình Diệm làm Thủ tưởng kiêm Tổng trưởng quốc phòng. Tiếp đó, tháng 4/1955, phái đoàn cố vấn quân sự Mỹ vào miền Nam, mở đầu giai đợn đế quốc Mỹ trực tiếp xâm lược Việt Nam.

Trước mưu đồ đen tối của đế quốc Mỹ, Hội nghị Trung ương 6 của Đảng (7/1954) đã đánh giá tình hình và vạch ra 138
những chuyển hướng trong đường lối của Đảng. Nghị quyết vạch rõ: "Ngày nay do tình hình mới, ta phải thay đổi phương châm, chính sách và sách lược đấu tranh cốt để thực hiện mòt cách thuận lợi mục đích trước mắt. Đây là sự thay đổi quan trọng về phương châm và sách lược cách mạng, nhưng mục đích của cách mạng vẫn là một "(1).

Ở Quảng Ngãi, tình hình diễn biến cũng rất mau lẹ. Tháng 10/1954, Ngô Đình Diệm gạt Phạm Đình Nghị, là lânh đạo Quốc dân Đảng, đưa trung tá Tôn Thất Xứng - một lên có hận thù với cách mạng - lên làm tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng. Chúng gấp rút xây dựng hệ thống cai trị theo chế độ quân quản và khủng bố những người tham gia kháng chiến hếl sức tàn bạo.

Trong bối cảnh đó, cũng như các huyện khác trong tỉnh, huyện Đức Phổ trong 9 năm kháng chiến chống Pháp là vùng tự do, Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ có truyền thống cách mạng kiên cường, được thành quả của Cách mạng tháng Tám mang lại những lợi ích thiết thực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội... Tuy nhiên, sau hiệp định Giơ ne vơ, Đức Phổ phải chuyển từ trạng thái có chính quyền, có cơ sở đều khắp, có Đảng bộ vững mạnh sang trạng thái phải bàn giao quyền quản lý hành chính cho địch, chuyển quân tập kết; từ đấu tranh vũ trang, hoạt động công khai, sang đấu tranh chính trị và hoạt động bí mật.

Ngày 23/5/1955 là ngày đối phương tiếp nhận quyền quản lý hành chính trong huyện. Lợi dụng cơ hội này, bọn phản

[^29]động và lưu manh ngóc đầu dậy móc nối với bọn địch ở vùng ta đã bàn giao trước từ bắc sông Vệ trở ra chuẩn bị thành lập bộ máy cai trị, tập trung tuyên truyền chống phá cách mạng một cách quyết liệt. Chúng rải truyền đơn, phát loa hù doạ quần chúng, lập danh sách cán bộ, đảng viên để chuẩn bị đàn áp, khủng bố. Khắp nơi nhân dân rất căm thù địch và lo ngại trước âm mưu chống phá của địch. Không lâu sau ngà y địch tiếp quản, Mỹ - Diệm đã hình thành được bộ máy cai trị trong huyện theo chế độ quân quản.

Trong việc xây dựng bộ máy thống trị, Mỹ-Diệm muốn tập hợp những phần tử chống cộng đắc lực, nhưng ít lộ liễu để mị dân. Tuy nhiên, những người thức thời không muốn hợp tác với chúng. Vì vậy, thành phần tham gia bộ máy nguy quyền đa số là nhửng phần tử lưu manh, côn đồ, những phần tử cơ hội, bất mãn trong kháng chiến. Ở quận và một số xã, chúng đưa những tên phản động lưu vong từ vùng tạm chiếm trong kháng chiến về.

Từ cuối năm 1955, Mỹ nguy tập trung khủng bố hết sức tàn bạo nhằm tiêu diệt Đảng ta và phong trào cách mạng, lấy "tố cộng" là m quốc sách nhằm tiêu diệt con người, đồng thời làm nhụt ý chí, tinh thần, tư tưởng và cuối cùng là làm cho những người cộng sản hoặc bị tiêu diệt hoặc chịu thuần phục quốc gia, làm cho quần chúng hoặc chết hoặc trở thành người quốc gia.

Thuộc đối tượng "tố cộng" có 3 loại : loại A gồm đảng viên và những người tham gia kháng chiến; loại B là những gia đình có người đi tập kết, những người có liên quan đến cách mạng; loại C là công dân hợp pháp, những thành phần còn lại.

Phương châm của chúng là: dựa vào C để đánh A , làm cho B khiếp sợ và khuất phục. Sau khi phân loại. địch buộc những người tham gia kháng chiến phải ra trình diện, nhận giấy chứng nhận "cán bộ hồi chánh". Chúng bắt mỗi gia đình chụp chung một tấm ảnh, khai rõ họ tên, nghề nghiệp treo trược nhà

Chúng tổ chức các lớp học "tố cộng" với nội dung luyên truyền, xuyên tạc Đảng, xuyên tạc các chính sách trong kháng chiến như chính sách giảm tô, chính sách dân công...., bắt nhân dân phải khai báo các tổ chức của ta trước ngày tập kết. ai đi tập kết, ai ở lại. Chúng tổ chức các buổi lễ "ly khai", bắt cán bộ, đảng viên xé cờ Đảng, ảnh lãnh tụ, bắt chị em tuyên bốly dị chồng đi tập kết. Thậm chí ở Trà Câu, chúng bắt chị em ở nhiều xã trong huyện tập trung làm "lễ ly dị" điển hình. Chúng phao tin, gây nghi ngờ chia ré, hiềm khích lẫn nhau giữa người này với người khác, hoặc ngay trong gia đình, họ tộc. Việc họ̣c tập cứ tiếp tục cho đến khi được coi là "tẩy não" xong mới thôi. Nhà giam được chúng lập đến các xã để đánh đập, tra tấn những người bị bắt. Trong các cuộc tra tấn, bọn đầu sỏ, gian ác "thử thách lập trường" cấp dưới bằng cách giao cho bọn này đánh đập tàn nhẫn nạn nhân. Thâm độc hơn, chúng bắt đảng viên và quần chúng cách mạng đánh đập những người mà chúng bắt được. Chúng giết hại những cán bộ ở lại rồi phao tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận. Tại quận ly, bọn cảnh sát bắn chết những người bị giam rồi tạo hiện trường giả, vu cáo họ vượt ngục. Chúng ráo riết lùng bắt, bao vây, lục soát, xăm hầm những nơi mà chúng nghi có cán bộ được bố trí ở lại. Chúng quy định mỗi người đân phải sắm gậy
dài 2 mét, dây, đèn đuốc, mỗi khi có tín hiệu trống nổi lên là mang đi "bắt Việt cộng".

Bọn tay sai ở thôn, xã lợi dụng "tố cộng" để cướp bóc của cải các gia đình có người đi tập kết và quần chúng kháng chiến, bắt những người trước đây làm công tác tài chính phải nộp "quỹ của Việt cộng" cho chúng. Một số người giàu có bị chúng vu cáo giữ "quỹ Việt cộng" để lấy tiền đút lót. ở Phổ Thuận, chúng trắng trợn đòi các gia đình có người đi tập kết phải iộp "thóc vắng chủ" của Việt cộng. Chúng bắt những gia đình nghèo khổ phải trả lại thóc và tiền được chính quyền cách mạng cứu tế trước ngày tập kết. Chúng đem đấu giá đất mà chính quyền cách mạng cấp cho cán bộ tập kết và dân nghèo trong kháng chiến để sung "quỹ".

Chỉ trong mấy tháng đầu của chế độ Mỹ-Diệm, tất cả những quyền lợi mà chính quyền cách mạng đem lại cho nhân dân Đức Phổ đều bị xoá bỏ. Bọn tay sai của Mỹ - Diệm cướp đoạt 1.921 mẫu đất công điền, công bản, tước quyền giảm tô trên diện tích 456 mẫu, lấy lại 547 mẫu ruộng lĩnh canh. Riêng đợt đầu năm 1957, huyện Đức Phổ bị Mỹ - nguy cưởng bức 3.000 người rời bỏ quê hương đi "dinh điền" ở Tây Nguyên.

Do sự đàn áp, khủng bố điên cuồng của địch, phong trào cách mạng ở Đức Phổ cũng như tỉnh Quảng Ngãi lâm vào tình trạng khó khăn và chịu nhiều tổn thất chưa từng thấy. Hàng ngàn đảng viên và quần chúng yêu nước ở Đức Phổ bị địch bắt bớ, giam giữ, tra tấn, hàng chục cán bộ chủ chốt bị địch bắt và giết hại. Tương quan lực lượng nghiêng hẳn về phía dich.


Đồng chí
LÊ PHÓ
Bí thư Huyện ủy 1952-1955

Trước tình hình đó, tháng 10/1955 Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị ở Trà Bùi (Trà Bồng). Hội nghị đề ra nhiệm vụ: phát động toàn dân đấu tranh đòi Mỹ-Diệm thi hành Hiệp định Giơ ne vơ, đòi dân sinh, dân chủ; củng cố các tổ chức quần chúng bí mật, xây dựng các chi bộ bí mật, cơ quan bí mật, phục hồi và phát triển các tổ chức biến tướng hợp pháp, đẩy mạnh công tác binh, địch vận, lợi dụng các đảng phái chống Diệm để hạn chế sự chống phá cách mạng của chúng.

Ở Đức Phổ, sau chuyển quân tập kết, Huyện uỷ xây dựng chi bộ bí mật gồm những đảng viên được chọn lọc để hoạt động sau ngày địch tiếp quản. Chi bộ cũ ngừng hoạt động. Cuối năm 1954, một số cán bộ huyện được đi dự các lớp học của Liên khu và tỉnh về nội dung và phương pháp làm công tác tuyên truyền và xây dựng cơ sở trong tình hình mới. Cùng với việc chuyển quân tập kết, Huyện uỷ chọn những đồng chí trung kiên đã qua thử thách, có kinh nghiệm hoạt động bí mật trong các thời kỳ trước làm hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng trong huyện. Nhờ việc chuyển quân tập kết sau và rút kinh nghiệm từ các huyện bạn, lại được đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh uỷ (lúc này là đồng chí Phạm Xuân Hoà) chỉ đạo cụ thể, nên Huyện uỷ Đức Phổ đã thực hiện tốt công tác này.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện được củng cố do đồng chí Lê Phó (quê xã Phổ Ninh) làm Bí thư ${ }^{(1)}$. Tổng cộng số lượng cán bộ huyện và phụ trách các xã lúc này là 39 đồng chí đều bám cơ sở hoạt động bất hợp pháp. Ngoài ra còn một số đồng

[^30]chí được huyện và các xã bố trí hoạt động hợp pháp. Các ngành quân sự, công an, kinh tài của tỉnh và Liên khu đều có người ở lại hoạt động trong huyện. Liên khu và tỉnh còn chọn một số cán bộ trong huyện cho chuyển vùng đến các tỉnh. thành phố phía nam tạo danh nghĩa công khai để hoạt động. Huyện uỷ có quỹ hoạt động, một phần giao cho đảng viên bí mật giữ, một phần làm vốn hoạt động kinh tài do những ngươi có danh nghĩa hợp pháp phụ trách. Việc tiếp tế cho cơ quan huyện được quần chúng cơ sở mua sắm và bí mật chuyển lên căn cứ. Cơ quan huyện hoạt động di động trong vùng giáp ranh giữa Đức Phổ và Ba Tơ.

Các đoàn thể trong kháng chiến đều giải thể trước ngày tập kết. Cán bộ liên hệ với quần chúng đều thông qua nòng cốl hoạt động hợp pháp theo nguyên tắc đơn tuyến. Nhiều cán bộ và quần chúng cách mạng được tổ chức cài cắm vào chính quyền và các đoàn thể của địch. Có một số người ta cài cắm trên tỉnh trước khi đối phương tiếp quản. Người được giao việc thường là người xuất thân từ tầng lớp trên, có khi đã từng vi phạm kỷ luật để tránh sự nghi ngờ của địch. Ở cấp thôn, xã và cả cấp quận đều có người do ta cài cắm. Trong bộ máy lãnh đạo "phong trào cách mạng quốc gia", trong nghiệp đoàn huyện cũng có người của ta. Nhờ có cơ sở trong lòng địch, nên các tổ chức cách mạng nắm được một số âm mưu, thủ đoạn, nhất là âm mưu khủng bố của địch để đối phó và thực hiện có kết quả việc phân hoá kẻ thù. Đồng thời, thông qua cơ sở hoạt động trong các tổ chức của địch và sự giúp đơ của tỉnh và các huyện bạn, một số đồng chí cán bộ huyện và tỉnh được cấp giấy tờ hợp pháp để tiếp tục hoạt động.

Với những chủ trương đúng đắn, kịp thời của cấp uỷ và sự tận tuy, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng yêu nước, phong trào cách mạng trong huyện tuy gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng vẩn được duy trì. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, hầu hết nhân dân nhận thức rõ bộ mặt phản động của Mỹ - Diệm, động viên, nhắc nhở nhau không làm tay sai cho địch, không phản bội bà con, cố chờ hai năm đến ngày hoà bình, thống nhất đất nước. Bằng tuyên truyền, ta đã tranh thủ binh sỹ, cô lập và hạn chế sự hung hăng của bọn ác ôn, khơi gợi tâm lý nhớ quê hương, gia đình của binh sỹ nguy, chỉ cho họ thấy Mỹ - Diệm là kẻ chia cắt đất nước. Các thông tin trên báo chí miền Nam cũng được ta tận dụng để vạch trần bản chất xấu xa, tàn bạo của chế độ Mỹ - Diệm. Chị em phụ nữ có những hình thức tuyên truyền thích hợp, khiến cho bọn ác ôn và binh lính địch giảm bớt sự hung hăng chống phá cách mạng.

Khi Mỹ-Diệm cự tuyệt hiệp thương tổng tuyển cử, thống nhất đất nước và tuyên bố ngày $20 / 7$ là ngày "quốc hận", Huyện uỷ phát động cuộc đấu tranh công khai, đòi thi hành Hiệp định. Ngày 29/7/1955, truyền đơn được rải tại 7 xã Phổ Thạnh, Phổ Cường, Phổ Nhơn, Phổ Phong, Phổ Quang, Phổ Minh, Phổ Vinh kêu gọi nhân dân đấu tranh đòi Ngô Đình Diệm hiệp thương với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Các bản công hàm của chính phủ ta gửi chính quyền Diệm đề nghị mở hội nghị hiệp thương được bí mật truyền tay trong nhân dân. Tháng $8 / 1955$, truyền đơn được rải ở xã Phổ Thuận, đồn Đức Phổ và trên quốc lộ I từ thị trấn đến giáp Mộ Đức, ra tận thị xã Quảng Ngãi kêu gọi nhân dân đấu tranh đòi hiệp thương và kêu gọi binh sỹ miền Nam đứng về phía nhân
dân. Ngày 4/10/1955, cùng với truyền đơn được rải ở nhiều xà trong huyện, ở Phổ Vinh nhân dân căng một tấm băng mang dòng chữ "Nhà cầm quyền miền Nam phải cùng chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà mở hội nghị hiệp thương". Ở các thôn, xã, cơ sở cách mạng vận động nhân dân tổ chức mit tinh để đấu tranh phản đối các luận điệu quanh co của Mỹ-Diệm bào chữa cho hành động phá hoại hiệp định hoà bình, thống nhất đất nước. Trong cuộc "trưng cầu dân ý" tổ chức ngày $23 / 10 / 1955$, địch ép buộc cử tri "con xanh bỏ giỏ, con đỏ bỏ thùng", cơ sở của ta vận động nhân dân "bỏ xanh vô giỏ, bỏ đỏ ra ngoài" ${ }^{(1)}$.

Cuộc đấu tranh chống "tố cộng" là cuộc đấu tranh diễn ra rất gay go, quyết liệt. Cuộc đấu tranh này thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất và khả năng ứng phó trước kẻ thù của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mọi người tìm đủ các lý do để không đi dự, hoặc đi dự nhưng làm mất trật tự các buổi "tố cộng" của địch, không tố cáo, vu khống theo gợi ý của địch. Nhiều chị em phụ nữ dùng tình cảm tranh thủ những người còn có lương tâm trong hàng ngũ địch để hạn chế sự chống phá của quân thù. Có người dùng gậy ông đập lưng ông; vạch mặt những tên phản bội. Trong những năm 1955 - 1956, phần lớn đảng viên đều bị địch tra tấn, giam cầm.

Trong thời gian sau ngày chuyển quân tập kết, một vài nơi trong huyện diễn ra việc dùng bạo lực đánh trả địch như một số đồng chí ở Phổ Văn tổ chức đánh một tên ác ôn lên mặt đe doạ quần chúng. Ở Phổ Thuận một đồng chí đạp cửa xông vào

[^31]nhà tên phớ chủ tịch Hội đồng cảnh cáo hắn về ý đồ cướp lúa của các gia đình có người đi tập kết.

Tháng 10/1955, Tỉnh uỷ thông qua phương hướng tổ chức và hoạt động trong tình hình mới. Đầu năm 1956, Huyện uỷ tổ chức hội nghị với sự tham gia của các đồng chí phụ trách các xã để quán triệt Nghị quyết của Tỉnh uỷ. Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ trước mắt là: đấu tranh đòi địch thi hành hiệp định Giơ ne vơ, đòi dân sinh, dân chủ, chống địch tổ chức cuộc bầu cử quốc hội bù nhìn (3/1956), xây dựng chi bộ bí mật thay cho chi bộ chuyển hướng phần lớn đã bị lộ, xây dựng hạt nhân trung kiên và các tổ chức biến tướng của quần chúng. Hội nghị bổ sung một số đồng chí vào Huyện uỷ thay cho các đồng chí bị địch bắt hoặc hy sinh.

Hoảng sợ trước phong trào đấu tranh của quần chúng, chính quyền tay sai của địch ở Đức Phổ tìm mọi cách đối phó. Lợi dụng ngà y hiệp thương tuyển cử thống nhất đất nước theo quy định của hiệp định Giơ ne vơ (20/7/1956), Mỹ nguy tăng cường lực lượng từ tỉnh về tận các xã, lấy cớ thực hiện các biện pháp an toàn để đàn áp các cuộc đấu tranh có thể xảy ra. Tuy đã tìm mọi cách đề phòng, nhưng chúng vẫn không ngăn được làn sóng đấu tranh của phong trào quần chúng.

Đêm 9/6/1956, ở xã Phổ Minh xuất hiện nhiều truyền đơn kêu gọi cảnh sát, dân vệ đừng canh gác, bảo vệ cho bọn phản động. Quần chúng đánh trọng thương tên giảng viên tại cuộc mit tinh "tố cộng". Trong thời gian này, nhiều thư cảnh cáo được gửi đến chi cảnh sát quận. Gần ngày $20 / 7$, quần chúng tổ chức nhiều phiên "chọ nhồi" và "ngày đồng phục"(mặc quần áo trắng) để biểu thị y y chí đấu tranh đòi thống nhất đất nưởc.

Ở Phổ Thuận, truyền đơn xuất hiện cùng một lúc ngay giửa ban ngày và ở nhiều nơi, mặc dù bọn dân vệ có khắp mọi nơi để canh gác và tìm cách đối phó.

Sau hơn một năm kể từ ngày Hiệp định Giơ ve vo được ký kết, phong trào cách mạng của nhân dân huyện Đức Phổ đứng trưởc nhiều khó khăn và chịu nhiều tổn thất lớn, do không lường hết được tính chất và mức độ của sự phản kích và chống phá tàn bạo của kẻ thù. Tuy vậy, trong thử thách ác liệt đã nổi rõ lòng trung thành và niềm tin tưởng lớn lao của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà. Vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh, Đảng bộ vẫn bình tĩnh, sáng tạo, bằng mọi biện pháp để cài cán bộ, đảng viên vào bộ máy chính quyền địch, tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh công khai chống chính sách "tố cộng", "diệt cộng" của địch. Thành tích đó của Đảng bộ huyện Đức Phổ được Tỉnh uỷ đánh giá là một trong những địa phương xuất sắc nhất tỉnh.

2/ Tiếp tục đấu tranh chính trị, giư gìn lực lượng, góp phần làm thất bại chiến lược "chiến tranh một phía" của địch (từ tháng $7 / 1956$ đến cuối năm 1959).

Sau ngày 20/7/1956, Mỹ-Diệm tiến xa hơn trên con đường phá hoại hoà bình, thống nhất đất nước, tiến hà nh phát xít hoá bộ máy chính quyền, hô hào "lấp sông Bến Hải", "Bắc tiến". Ở tỉnh ta, chúng thực hiện âm mưu "vừa đả phá, vừa xây dựng", "tố cộng đắc nhân tâm", "lành mạnh hoá bộ máy chính quyền" chuyển mạnh đánh phá cách mạng theo chiều
sâu và ráo riết thanh trừng nội bộ, loại bỏ người không tích cực chống phá cách mạng ra khỏi bộ máy. Ở Đức Phổ, chúng tiến hành đưa cán bộ, đảng viên bị bắt và quần chúng "tố cộng", dùng những phần tử đã bị mua chuộc đầu hàng địch làm giảng viên. Chúng tổ chức dò la, truy tìm, vây bắt, treo giải thưởng cho những ai bắt được cán bộ thoát ly, sử dụng những hình thức tra tấn dã man thời trung cổ đối với nhửng người bị chúng cho là liên quan với kháng chiến như đổ nước vôi, ớt vào miệng và mũi nạn nhân cho đầy bụng rồi dẩm lên hoặc bỏ rắn trong quần...

Đứng trước sự đánh phá ngà y càng tàn bạo và khốc liệt của kẻ thù, một số cán bộ, đảng viên và quần chúng trong huyện hoang mang, dao động. Thực tiễn tình hình đặt ra một vấn đề hết sức cấp bách lúc này là đấu tranh để giữ gìn lực lượng, tổ chức Đảng và phong trào quần chúng cần phải tinh gọn, mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng cần bí mật và linh hoạt hơn. Nhận thức sâu sắc tình hình đó, Huyện uỷ chủ trương đưa những cán bộ, đảng viên và quần chúng được thử thách qua đấu tranh vào đội ngũ cốt cán của Đảng bộ. Các đồng chí cốt cán tìm cách móc nối tổ chức thành "cơ sở". Cứ $3 \mathrm{cơ} \mathrm{sở} \mathrm{hợp}$ thành một tổ, có tổ trưởng chịu trách nhiệm liên hệ với cấp trên. Từ một cơ sở phát triển thành nhiều cơ sở khác. Hình thức này gọi là "3-3 nứt nhánh". Trong hoàn cảnh địch khủng bố gắt gao, để bảo đảm tuyệt đối bí mật, quan hệ giữa cán bộ thoát ly với cán bộ cốt cán, giữa cốt cán với tổ trưởng, giữa tổ trưởng với cơ sở đều theo nguyên tắc đơn tuyến, mỗi người chỉ quan hệ với một người cấp trên của mình. Các cơ sở trong quần chúng, chủ yếu là trong thanh niên và phụ nữ, hoạt động
hợp pháp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, tập hợp quần chúng đấu tranh đòi quyền lợi thiết thực hàng ngày.

Do khả năng thống nhất đất nước bằng con đường hoà bình không còn nữa, các hình thức đấu tranh trước đây như "chọ nhồi", đồng phục, các khẩu hiệu đôi hiệp thương tổng tuyển cử không còn thích hợp và dễ bị địch lọ̣i dụng khủng bố, đàn áp. Vì vậy, Huyện uỷ chủ trương chuyển hình thức đấu tranh với các yêu sách về dân chủ, dân sinh như tổ chức cho quần chúng làm đơn tố cáo những hành động sách nhiễu nhân dân của bọn tề xã, tề ấp, đòi chia công điền, đòi được nguyên canh với mức tô hợp lý, đấu tranh không chịu đi dinh điền. Đối với thanh niên, ta tổ chức đấu tranh chống quân dịch hoặc tuyên truyền, giác ngộ thanh niên, tạo điều kiện xây dựng co sở trong binh lính. Tuy nhiên, theo chủ trương của Tỉnh uỷ và Liên khu, các tài liệu của Đảng và của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà như Cương lĩnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công hàm của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà gửi nhà cầm quyền Sài Gòn vẫn được học tập trong nội bộ Đảng và phổ biến trong nhân dân.

Với những hình thức tổ chức đấu tranh linh hoạt và sáng tạo, phong trào cách mạng của quần chúng vẫn liên tục nổ ra, bất chấp sự kiểm soát gắt gao của kẻ thù. Ngày 22/8/1957, truyền đơn viết tay được rải ở thôn Bàn Thạch (Phổ Cuờng) với nội dung đòi tôn trọng quyền dân chủ của nhân dân, đòi giảm tô, chia lại công điền, đòi giảm thuế, bãi bỏ quyên góp, bài trừ nhũng nhiễu, chống bắt lính, đòi nhà đương cục miền Nam hiệp thương với chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tháng 10/1957, truyền đơn với những nội dung trên được rải
dọc đường Trà Câu- Liên Chiểu (Phổ Thuận) và một biểu ngử "Đấu tranh cho một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, giàu mạnh" được treo ngang đường qua đồng Bến Nứa (Phổ Thuận).

Thực hiện chủ trương của Liên khu uỷ, cuối năm 1956 Huyện uỷ đưa một số đồng chí ra hoạt động hợp pháp. Đồng chí Mai Xuân Ba được đưa vào Nam Bộ, tập hợp bà con quê Đức Phổ hình thành tổ chức. Đến năm 1959, đồng chí và một số đồng bào trở về quê hương hoạt động, xây dựng phong trào. Ở một số nơi, có đồng chí tự động chuyển vùng để tránh địch khủng bố hoặc thoát ly lên miền núi tiếp tục hoạt động.

Trong thời gian này, do bị địch đàn áp khốc liệt, nhiều cán bộ, đảng viên bị địch bắt, sát hại. Để duy trì phong trào cách mạng, năm 1958 Tỉnh uỷ cử đồng chí Trần Lẫm, Tỉnh uỷ viên về phụ trách phong trà o của huyện và chỉ định bổ sung một số đồng chí vào Huyện uỷ, nâng tổng số huyện uỷ viên lên 7 đồng chí. Nếu tính cả các đồng chí thoát ly, số lượng cán bộ huyện thời gian này là 11 đồng chí. Các tổ chức Đảng ở các thôn Thanh Sơn, Nga Mân, Xuân Thành, Mỹ Trang (xã Phổ Cường), Thanh Lâm, Hải Môn và một số làng ở Phổ Ninh, Phổ Khánh, Phổ An, Phổ Thuận, Phổ Thạnh vẫn duy trì được phong trào hoạt động.

Giữa lúc phong trào cách mạng trong huyện và các huyện bạn đang gặp nhiều khó khăn, ngày 18/4/1957 đồng chí Phạm Xuân Hoà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đang hoạt động ở thôn Lâm An (Phổ Minh), bị địch phát hiện. Đồng chí thoát sang núi Đông Ôn (Phổ Vinh). Địch huy động lực lượng bao vây, đồng chí đã ngoan cường chống trả và hy sinh anh dũng, để lại
niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng chí, đồng bào toàn tỉnh nói chung, Đức Phổ nói riêng. Cũng trong năm 1957, các cơ sở cách mạng trong thanh niên các xã Phổ Cường, Phổ Ninh, Phổ Vinh, Phổ Hoà, Phổ Văn, Phổ Quang bị địch phát hiện, tan vỡ. Nhiều đảng viên và quần chúng cốt cán được cài vào hàng ngũ địch bị lộ, bị địch bắt. Phong trào cách mạng ở Đức Phổ gặp nhiều khó khăn, bị tổn thất lớn.

Trong gian nan, nguy hiểm, tình nghĩa thuỷ chung, son sắt của quần chúng đối với Đảng, với đội ngũ cán bộ, đảng viên càng bền chặt. Nhân dân đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy làm tường nhà 2 lớp, đào hầm bí mật trong nhà để nuôi giấu cán bộ. Địch theo dõi cả việc chợ búa, mua sắm của từng gia đình. Cơ sở cách mạng phải giấu từng mớ khoai, con cá ủng hộ cán bộ cơ sở. Khi cán bộ ở, nhân dân nuôi nấng, che chở. Khi bị địch phát hiện, nhiều người chịu hy sinh cả tính mạng và tài sản để giải thoát cán bộ. Khi cán bộ bị địch đánh bật ra đồng thì quần chúng giấu cơm trong rợm, giấu muối trong ống tre đưa ra đồng tiếp tế. Cán bộ cần lương khô, thuốc men, trang bị, cơ sở sã̃n sàng tiếp ứng.

Thực tiễn tình hình lúc bấy giờ ở Dức Phổ cũng như toàn miền Nam xuất hiện tình trạng kẻ địch hung hãn và tàn bạo dùng vũ lực để đánh phá phong trào cách mạng, trong khi đó ta lại chủ trương chỉ dùng đấu tranh chính trị, đòi Mỹ- Diệm thi hành hiệp định, đòi dân sinh, dân chủ, hoà bình. Kẻ thù càng điên cuồng đánh phá, cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng càng bị chúng giết hại, cơ sở Đảng và đoàn thể càng bị phá vơ. Tînh hình tư tưởng diễn diến phức tạp. Có quần chúng khóc vì biết mình có lỗi khi không dám cho cán
bộ vào ở nhà mình. Có đảng viên không chịu nổi tra tấn phỉi khai với địch, rồi hối hận tự sát. Có người lở khai với địch liền tìm cách báo cho đồng chí mình trốn thoát.

Trước hành động khủng bố ngày càng tàn bạo của địch yêu cầu vũ trang chống khủng bố ngày càng trở nên bức bách nhằm đưa cách mạng miền Nam vượt qua khó khăn, thử thách.

Tháng 8/1956, qua tổng kết thực tiễn cách mạng miền Nam, đồng chí Lê Duẩn soạn thảo bản Đề cương cách mạng miền Nam. Đề cương vạch rõ ngày 20/7/1956 đã không có tổng tuyển cử như Hiệp định Giơ ne vơ quy định, ách áp bức, bóc lột, tù đày, chém giết man rợ của chế độ thực dân mới, phát xít độc tài Mỹ- Diệm buộc nhân dân ở miền Nam phải vùng dậy đập tan chế độ Mỹ - Diệm để cứu nước, cứu mình. Ngoài con đường cách mạng, nhân dân miền Nam không còn con đường nào khác.

Sau khi nhận được Đề cương cách mạng miền Nam, đối chiếu với thực tế phong trào cách mạng ở Quảng Ngãi, Tỉnh uỷ xác định nhiệm vụ của Quảng Ngãi là ra sức xây dựng thực lực, xây dựng căn cứ địa cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị tiến hành vũ trang khởi nghĩa. Ở miền núi Quảng Ngãi, dưới sự lānh đạo của Đảng, nhân dân dựa vào thế núi rừng hiểm trở, sử dụng các hình thức vũ trang tự vệ xoá bỏ chính quyền địch, xây dựng chính quyền tự quản của nhân dân. Giữa năm 1958, hội nghị Liên khu uỷ đã đánh giá từ sau ngày ký kết Hiệp định Giơ ne vơ, cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần đấu tranh anh dũng,bất khuất, bám sát quần chúng, được quần chúng che chở, bảo vệ. Tuy vậy, sự chỉ đạo
của các cấp đã phạm một số khuyết điểm, nhận định tình hình còn đơn giản, đánh giá thấp âm mưu và lực lượng địch, ỷ lại tính pháp lý của hiệp định Giơ ne vơ, không kịp thời củng cố tổ chức theo phương châm "tinh, gọn, bí mật" và thiếu kết hợp sử dụng các khẩu hiệu dân sinh, dân chủ trong lãnh đạo đấu tranh.

Các nhận định tình hình và chủ trương trên của Đảng đã soi đường cho cuộc đấu tranh chống quân xâm lược và bè lũ tay sai của nhân dân Đức Phổ trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo.

3/ Sử dụng đấu tranh vũ trang hỗ trợ cho đấu tranh chính trị, chuyển phong trào lên thế tiến công.

Đầu năm 1959, Mỹ -Diệm tăng cường đánh phá cách mạng miền Nam, dấn sâu vào con đường phản dân, hại nước. Diệm tuyên bố "đặt miền Nam trong tình trạng chiến tranh", ra đạo luật phát xít $10 / 59$, lập toà án quân sự đặc biệt có quyền đưa người bị bắt ra xét xử và có quyền bắn tại chỗ. Đây là đỉnh cao hành động phát xít của Mỹ- Diệm, tiếp tục gây đau thương, tang tóc cho đồng bào miền Nam. Những ngày đó ở nhiều xã trong huyện Đức Phổ không ngày nào là không có người bị Mỹ-Diệm giết hại.

Tháng $1 / 1959$, Hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết khẳng định: "Con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi.nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân ...Con đường đó là lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền
thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân" ${ }^{\text {(1) }}$.

Nghị quyết 15 có ý nghĩa lịch sử to lớn, làm xoay chuyển tình thế, mở đường cho cách mạng miền Nam tiến lên. Nghị quyết đã đáp ứng nhu cầu bức thiết của cách mạng miền Nam lúc ấy, cứu lấy cách mạng miền Nam trong cơn nguy biến. đáp ứng nguyện vọng tha thiết, nóng bỏng của quần chúng vùng dậy đập tan xiềng xích nô lệ, từng bưởc giành quyền làm chủ, tạo những bước phát triển chuyển tiếp ngày càng to lớn hơn.

Được Nghị quyết 15 soi sáng, Bảng bộ Quảng Ngãi đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi thắng lợi (28/8/1959). Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi cùng với đồng khởi Bến Tre đã mở đầu cho cao trào đồng khởi ở miền Nam.

Ở Đức Phổ, cuối năm 1959 Huyện uỷ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 15 cho tất cả cán bộ thoát ly trong huyện. Đồng chí Tám Tú (Nguyễn Quang Lâm), Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Phú Soại, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về dự, trực tiếp truyền đạt và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị nhất trí đề ra nhiệm vụ trước mắt là: thành lập các đội vũ trang công tác và du kích mật, tiến hành vũ trang tuyên truyền và xây dựng cơ sở, đẩy mạnh đấu tranh chính trị; dựa vào những đảng viên cũ được thử thách trong phong trào cách mạng để tích cực xây dựng tổ chức Đảng, phát triển cơ sả̉ và những người trung kiên trong quần chúng làm hạt nhân cuỉa.

[^32]lực lượng chính trị; tiến hành thanh khiết địa bàn, động viên nhân tài vật lực phục vụ nhu cầu lực lượng chính trị, quân sự trong huyện và đáp ứng nhu cầu của tỉnh.

Nghị quyết 15 đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ. Tháng $8 / 1959$, đội vũ trang công tác đầu tiên của huyện được thành lập. Đội có 9 đội viên, hoạt động theo từng tổ. Đến tháng $11 / 1959$, quân số tăng lên 52 người, trong đó có 2 đảng viên, được trang bị 10 khẩu súng và 25 quả lựu đạn. Đơn vị được lấy phiên hiệu là đơn vị 615 , tổ chức thành 2 trung đội, một trung đội hoạt động ở phía nam và một trung đội hoạt động ở phía bắc huyện. Cuối năm 1959 , nhiều xã trong huyện cũng thành lập đội vũ trang công tác, mỗi đội khoảng 5 người, do đồng chí bí thư chi bộ hoặc đảng viên làm đội trưởng.

Cùng với xây dựng lực lượng vũ trang, vấn đề bảo đảm nhu cầu vật chất cho kháng chiến được đặt ra hết sức cấp bách. Từ năm 1959, khi căn cứ địa miền Tây của tỉnh đã được xây dựng, Huyện uỷ tích cực đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng của tỉnh. Hàng trăm thanh niên được động viên vào lực lượng vũ trang, vào các cơ quan, các trại sản xuất của huyện, tỉnh và huyện Mộ Đức, Nghĩa Hành. Nhân dân trong huyện đã đóng góp và chuyển lên căn cứ của tỉnh hàng ngàn ang lúa, hàng chục tấn mắm, muối, nông cụ, thuốc chữa bệnh, văn phòng phẩm, quần áo, vải, ni lon, máy đánh chữ, máy in rônêô.

Sau khi có Nghị quyết 15 , công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả. Đầu năm 1959, đồng chí Đoàn Nhật Nam được Tỉnh uỷ chỉ định làm Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Võ Bân, một cán bộ tập kết được Trung ương điều động về làm Phó Bí


## Đồng chí <br> ĐOÀN NHẬT NAM

Bí thư Huyện ủy 1959-1962, 1967
thư Huyện uỷ và một số đồng chí khác được cơ cấu vào cấp uỷ. Qua đợt củng cố này, Huyện uỷ có 8 uỷ viên, trong đó có 3 đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ.

Thời kỳ 1954-1959 là thời kỳ có những bước ngoặ lớn trong phong trào cách mạng của tỉnh Quảng Ngãi nói chung, Đức Phổ nói riêng. Đó là thời kỳ Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ kiên trì cuộc đấu tranh đòi chế độ Mỹ- Diệm thi hành Hiệp định Giơ ne vơ, chống "tố cộng", "diệt cộng", giữ gìn lực lượng và chuẩn bị tiến công địch, mở hướng phát triển mới cho phong trào cách mạng của huyện nhà. Đảng bộ đã tiến hành và thực hiện tốt công tác chuyển hướng hoạt động ngay sau khi có Hiệp định Giơ ne vơ, chuyển quân tập kết, đưa được một số cán bộ đảng viên và quần chúng cốt cán vào hợt động trong bộ máy của địch. Dù phải chịu đựng muôn vàn gian khổ, hy sinh, phần lớn cán bộ, đảng viên của Đảng bộ được phân công ở lại vẫn trung thành với lý tưởng, mục tiêu của Đảng, bám sát cơ sở, liên hệ mật thiết với quần chúng để tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết đấu tranh chống sự khủng bố tàn bạo của kẻ thù.

Tuy nhiên, trong thời kỳ này cũng như toàn miền "ta có sai lầm trong chỉ đạo chiến lược, chậm chỉ đạo chuyển hướng đấu tranh, chỉ đấu tranh chính trị khi địch đã dùng bạo lực phản cách mạng thẳng tay giết hại cán bộ, nhân dân".

Từ khi có Nghị quyết 15 ra đời, Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ bước vào thời kỳ mới, cùng với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh gốp phần đánh bại chiến lược "chiến tranh đạ̣c biệt" của đế quốc Mỹ.

## Chương VIII

## ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN ĐỨC PHỔ TRONG giai Đoạn chống chiến lược "CHIẾn Tranh ĐẶC BIỆT" CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (1960-1965)

1/Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang giành quyền làm chủ nhiều thôn, xã trong huyện.

Sau cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngäi cùng với thắng lợi trong phong trào đồng khởi của nhân dân miền Nam, cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế tiến công, đẩy chính quyền Diệm lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Để cứu vãn nguy cơ sụp đổ của nguỵ quyền Sài Gòn, đế quốc Mỹ chuyển sang chiến lược "chiến tranh đặc biệt". Mục tiêu của chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ ở miền Nam là dập tắt phong trào đồng khởi, bình định miền Nam trong vòng 18 tháng với lực lượng quân nguy do Mỹ trang bị và cố vấn Mỹ chỉ huy, sử dụng chiến thuật cơ động bằng trực thăng và thiết giáp để tiêu diệt lực lượng vũ trang cách mạng; gom dân, lập ấp chiến lược để ngăn cản phong trào nổi dậy của nhân dân tà; ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho phong trào cách mạng của miền Nam.

Ở Quảng Ngãi, sau những thất bại liên tiếp ở Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi và nhiều nơi khác, Mỹ -Diệm ráo riết tiến hành các cuộc khủng bố, đàn áp tàn bạo nhất để chống phá phong trào cách mạng trong tỉnh, siết chặt ách kìm kẹp của chúng.

Cũng như các huyện khác trong tỉnh, Mỹ - Diệm thực hiện chủ trương điều chỉnh khu vực hành chính - quân sự ở Đức Phổ. Chúng lập thêm 1 xã mới, chia xã Phổ Thạnh thành 2 xã và đặt tên mới cho tất cả các xã ${ }^{(1)}$. Mục đích của chúng là thủ tiêu mọi thành quả cách mạng, dập tắt truyền thống yêu nước của nhân dân. Chúng xây dựng ở Đức Phổ các cứ điểm quân sự, tăng cường quân chủ lực và bọn địa phương quân, bảo an, dân vệ. Hệ thống thông tin được trang bị thiết bị hiện đại, mở rộng đến tận ấp. Bộ máy gián điệp phát triển mạnh với nhiều loại như tình báo, đặc vụ, tâm lý chiến.

Để cắt đứt mối liên hệ giữa cán bộ và đội viên các đội vũ trang với nhân dân, Mỹ - Diệm chủ trương xây dựng ấp chiến lược. Ấp chiến lược được bao quanh bà̀ng rào, thành đất và hào có cắm chông, gài mìn, có đèn thắp sáng vào ban đêm. Mỗi ấp chiến lược có từ 2 đến 4 cổng ra vào, có dân vệ canh gác. Thực chất ấp chiến lược là một trại tập trung trá hình của địch nhằm cách ly nhân dân với cán bộ bên ngoài, làm cho nhân dân mất người lãnh đạo, tổ chức, Bảng mất nguồn sức mạnh trong quần chúng. Đó là thủ đoạn "tát nước bắt cá" của địch, là biện pháp mà Mỹ nguy coi là để "cứu nông thôn". Đến cuối năm 1961, toàn huyện Đức Phổ có 92 ấp thôn, Mỹ nguy đã xây dựng được 61 ấp chiến lược, trong đó có 14 ấp
${ }^{(1)}$ Tên và địa phận các xã như sau: Phổ Nghĩa (Phổ Phong). Phổ Long (Phổ Thuận), Phổ Hưng (Phổ Văn), Phổ Xuân (Phổ Quang), Phổ Lợi (Phổ An), Phổ Phước (Phổ Nhơn), Phổ Bình (Phổ Ninh), Phổ Thành (Phổ Vinh), Phổ Tân (Phổ Minh), Phổ Đại (Phổ Hoà), Phổ Trang (Phổ Cường), Phổ Trung (Phổ Khánh), Phổ Thạch (bắc Phổ Thạnh). Phổ Châu (nam Phổ Thạnh), Phổ Hiệp (gồm một số thôn của 2 xã Phổ Khánh và Phổ Cường).
kiên cố(1), 47 ấp thường. Việc Mỹ nguy xây dựng ấp chiến lược gây cho ta không ít khó khăn, phức tạp mới. Cán bộ ra vào ấp hoặc đi từ xã này sang xã khác phải có quần chúng được bố trí từ trước (trong số những người canh gác ấp chiến lược) giúp đơ, không để lại dấu vết.

Để bảo vệ thành quả cách mạng, đưa phong trào cách mạng tiếp tục phát triển, từ ngày 20 đến ngày $28 / 2 / 1960$, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất (trong kháng chiến chống Mỹ) được tổ chức tai Di Ngâu, Trà Trung, Trà Bồng. Đại hội đề ra nhiệm vụ: Khẩn trương xây dựng lực lượng vũ trang, đẩy mạnh hoạt động du kích, vũ trang tuyên truyền thọc sâu trong lòng địch, diệt ác ôn, phá lỏng thế kìm kẹp, phá khu tập trung dân, hỗ trợ quần chúng nổi dậy giành lại nông thôn.

Thực hiện chủ trương của Đại hội, Huyện uỷ Đức Phổ tập trung củng cố các đội vũ trang công tác của huyện. Ngày 2/9/1961, đơn vị 615 của huyện được đổi phiên hiệu thành đại đội 219. Quân số đại đội lúc này là 72 người, trong đó có 9 đảng viên. Quân số các đội công tác vũ trang ở xã cūng tăng lên mỗi đội có trên 10 người, có xã còn tổ chức đội du kích mật. Ban chỉ huy quân sự huyện được thành lập do đồng chí Phan Minh Nga làm chỉ huy trưởng, đồng chí Hồ Tài làm chính trị viên.

Các đội vũ trang được thành lập đã hỗ trợ tích cực trong việc diệt ác, bảo vệ phong trào cách mạng. Đêm 29/4/1960, trận diệl ác đầu tiên ở Đức Phổ được tiến hành. Tên dân vệ
(1) Ấp kiên cố còn gọi là ấp "hai sông ba núi", có hào sâu xen giữa ba thành đất dà y bao vây quanh ấp.
ngoan cố ở thôn Vĩnh Xuân (Phổ Phong) bị tiêu diệt. Sau đó, tên Khinh - một tên công an lưu động gian ác, chuyên phá hoại phong trào cách mạng ở Phổ Khánh cũng đền tội. Lần lượ sau đó, nhiều tên ác ôn có nhiều nợ máu với nhân dân ở Phổ Phong, Phổ Vinh, Phổ Quang, Phổ Minh bị trừng trị. Những trận diệt ác làm cho bọn nguy quyền, ác ôn hoang mang, lo sợ, quần chúng phấn khởi, tin tưởng. Phong trào cách mạng nhờ đó dần dần khôi phục, nhiều thanh niên hăng hái tham gia hoạt động trong các tổ chức cách mạng.

Tháng 9/1961, lực lượng vũ trang huyện gồm 11 chiến sỹ được trang bị dao phay, được nội ứng đưa vào tập kích một trung đội dân vệ ở xã Phổ Thạnh, diệt 3 tên, làm bị thương 3 tên, thu 3 súng. Tiếp đó, đơn vị 219 tiêu diệt một trung đội dân vệ ở dốc Trạm (Xuân Thành, Phổ Cường).

Được sự hỗ trợ của đấu tranh vũ trang, phong trào đấu tranh chính trị diễn ra sôi nổi và thu được nhiều thắng lợi. Năm 1961, 37 gia đình sống bên ngoài ấp Thanh Lâm (Phổ Ninh) kéo lên quận, đòi bỏ lệnh bắt họ dơ nhà dời vào ấp. Quận trưởng buộc phải chấp nhận. Đây là cuộc đấu tranh chính trị chống chính sách lập ấp chiến lược thắng lợi, được công nhận là có ý nghĩa trong toàn khu. Cuối năm 1961, trong đợt thí điểm mở phong trào xuống đồng bằng, ở hàng chục thôn xóm phía tây huyện, các đội công tác phát động nhân dân đốt rào vi, tiêu diệt và khống chế ác ôn, làm lỏng ách kìm kẹp của Mỹ nguy.

Cùng với tăng cường xây dựng lực lượng, việc tiếp tế lương thực, thực phẩm phục vụ chiến đấu cũng được Huyện uỷ quan tâm. Năm 1961, huyện quyên góp, mua sắm và cử hai trung
đội chuyển nguyên, vật liệu lên căn cứ xây dựng xưởng sản xuất giấy. Ngoài ra, huyện còn chi viện sức người, sức của giúp đơ Đảng bộ và nhân dân Mộ Đức, một số tỉnh Tây Nguyên.

Tháng 2/1962, Huyện uỷ Đức Phổ tổ chức hội nghị tại xã Ba Khàm (Ba Tỡ). Tham dự hội nghị có các đồng chí phụ
 Phú Soại, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về truyền đạt chủ trưong của Tỉnh uỷ. Hội nghị quyết định phát động quần chúng nổi dậy, có sự hỗ trợ của các đội vũ trang công tác và đại đội 219 của huyện, giành quyền làm chủ thôn xã.

Đêm 22/3/1962, được sự chi viện của một đại đội vũ trang tỉnh, quân và dân 8 xã ở Đức Phổ đồng loạt nổi trống mõ, đốt đèn đuốc phá ấp chiến lược, lùng bắt ác ôn, vận động nhân dân xé cờ nguy, đốt ảnh Diệm. Tại Phổ Nhơn, lực lượng vũ trang tỉnh tiến công quân nguỵ ở thôn Bích Chiểu, hỗ trợ nhân dân nổi dậy làm chủ xóm làng. Ở Phổ Cường, bằng công tác binh vận, nhân dân làm tan rã bọn dân vệ, đốt 2.000 mét rào vi ở thôn Bàn Thạch và giành quyền làm chủ 2 thôn Xuân Thành, Thanh Sơn. Ở Phổ Khánh, truyền đơn được rải ở nhiều nơi, nhân dân tháo tà vẹt, lăn đá chặn quốc lộ I , bắt ác ôn. ở Phổ Ninh, du kích tiêu diệt và làm tan rã 1 trung đội dân vệ. Cầu Mang Găng trên quốc lộ I và 3 cầu trên đường đi Phổ Nhơn bị đốt cháy. Nhân dân các xã Phổ Minh, Phổ Vinh, Phổ Hiệp nổi dậy bắt ác ôn, tề nguy. Sau khi nổi dậy làm tê liệt và tan rã bộ máy kìm kẹp của địch, nhân dân tổ chức mít tinh, tuyên bố xoá bỏ chính quyền địch, ban bố các chính sách của cách mạng, thành lập uỷ ban tự quản, tổ chức xét xử bọn phản động, cảnh cáo hoặc đưa lên căn cứ để cải tạo.

Tháng 4/1962 các xã phía nam huyện nổi dậy giành quyền làm chủ nhiều thôn ở Phổ Thạnh, một số thôn ở Phổ Châu.

Trong quá trình nổi dậy, mũi tiến công chính trị và binh vận phát huy tác dụng mạnh mẽ. ở thôn An Tây (Phổ Nhơn), nhân dân vận động một trung đội dân vệ bỏ hàng ngũ địch, gia nhập du kích. Dưới hình thức đấu tranh hợp pháp, 70 quần chúng trong thôn kéo xuống quận "tố cáo" quốc gia bất lực, để cho Việt cộng chiếm mất xóm làng. ở Phổ Ninh, cơ sở binh vận và quần chúng lấy súng đạn và xe gắn máy của bọn lính đóng trong nhà dân đem giấu, sau đó lấy danh nghĩa Mặt trận tuyên bố tịch thu vũ khí, còn tài sản riêng được trả lại. ở Phổ Thạnh, Phổ Châu, ta vận động cả hội đồng xã, lính dân vệ, cảnh sát về với cách mạng.

Phấn khởi trước những thắng lợi đạt được, nhân dân trong huyện sôi nổi tham gia đóng góp hàng nghìn ang lúa cho cách mạng. Hàng trăm thanh niên tình nguyện thoát ly tham gia kháng chiến.

Đến tháng 4/1962, lực lượng cách mạng làm chủ gần 20 thôn trong toàn huyện. Trong đó, có một nửa số thôn giành thắng lợi bằng lực lượng tại chổ do đội công tác lãnh đạo mà không có sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang của trên. Trong báo cáo về tình hình quận Đức Phổ gửi cho Ngô Đình Diệm, tỉnh trưởng Quảng Ngãi nhận xét có 3 xã "bất an ninh" là Phổ Nhơn, Phổ Cường, Phổ Thạch, 8 xã "kém an ninh" là Phổ An, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Vinh, Phổ Hoà, Phổ Khánh, Phổ Hiệp, Phổ Châu. Thực tế là, ngay cả những xã được cho là an ninh, nhưng phong trào cách mạng của quần chúng phát triển rất mạnh mẽ như Phổ Phong.

Phong trào đồng khởi diễn ra rất mạnh mẽ, chính quyền địch ở cơ sở bị đánh đổ từng phần. Địch điên cuồng đánh phá ác liệt, hòng lập lại ách kìm kẹp của chúng. Một mặt, chúng ra sức xây dựng lại những ấp chiến lược đã bị phá, làm thêm những ấp mới, mặt khác chúng tăng cường mở các đọt càn quét, đánh phá phong trào cách mạng của quần chúng. Cuộc đấu tranh giữa ta và địch diễn ra ngày càng gay go, quyết liệt. Chỉ trong 3 tháng kể từ khi phong trào đồng khởi nổ ra, trong toàn huyện địch đã lập 67 ấp chiến lược.

Thanh Lâm là ấp chiến lược thuộc vào loại kiên cố nhất. địch chọn làm thí điểm và tập trung lực lượng để xây dựng. Quận trưởng Đức Phổ giao cho chi cảnh sát trực tiếp phụ trách. Để xây dựng ấp Thanh Lâm, địch đã bắt dân phải nộp hàng triệu cây tre và gốc tre, hàng chục vạn cây rừng, hàng nghìn gánh cành gai, hàng chục vạn cây chông... và phải lao động hàng chục vạn ngày. Sau hơn một tháng, ấp chiến lược Thanh Lâm hoàn thành ngày $7 / 7 / 1962$. Nhưng ngay trong dêm 7/7/1962, sau khi địch tổ chức lễ khánh thành, đại đội 219 đánh tan rã trung đội dân vệ giữ ấp. Nhân dân Phổ Ninh nổi dậy phá tan ấp. Sau Thanh Lâm, phong trào phá ấp chiến lự̛̣c kết hợp với diệt ác ôn lan rộng khắp nơi trong huyện.

Trong các tháng 7, 8, 9/1962 phong trào lan rộng ở các thôn miền tây xã Phổ Thuận và ven biển các xã Phổ An. Phổ Quang. Ở Phổ An, lực lượng vũ trang được quần chúng hỗ trọ tiến công hội đồng xã diệt 6 ác ôn, thu 17 súng, địch phản ứng giết 4 quần chúng cách mạng.

Đấu tranh quân sự ngày càng có một vị trí quan trọng, chống lại các cuộc càn quét của địch, bảo vệ vùng giải phóng.
đánh thiệt hại nặng một đại đội địch trên quốc lộ 1 . Ngày 26-10-1962, du kích Phổ Châu chặn đánh một đại đội địch đi càn quét ở thôn Đồng Đế, diệt 1 tên cố vấn Mỹ, làm bị thương 1 tên Mỹ khác. Đây là những tên xâm lược Mỹ đầu tiên bị trừng trị trên chiến trường huyện nhà. Trong trận này còn có 5 tên địch sập hầm chông của du kích. Trong tháng 11-1962, du kích Phổ Nhơn dựa vào làng chiến đấu đánh nhau với một đại đội địch đi càn ở thôn An Tây.

Đại đội 219 và du kích các xã trong huyện liên tục tổ chức các cuộc phục kích, chặn đánh quân địch càn quét, gây cho chúng nhiều thiệt hại. Đảng bộ Đức Phổ luôn xác định đấu tranh vũ trang giữ vai trò quyết định trong việc đánh tiêu diệt ngụy quân, ngụy quyền, hổ trợ cho quần chúng diệt ác phá kèm, phá dồn, đấu tranh chính trị, binh địch vận.

Cùng với đấu tranh vũ trang, Đảng bộ huyện tiếp tục vận động nhân dân đẩy mạnh đấu tranh chính trị, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, tạo thành sức mạnh tổng hợp liên tục tiến công địch. Nổi bật nhất trong giai đoạn này là cuộc đấu tranh của hàng nghìn quần chúng xã Phổ Khánh. Tại đây quần chúng bao vây một đại đội và nhiều xe cơ giới của địch trên quốc lộ I , thuộc thôn Chí Trung, làm cho giao thông tắc nghẽn nhiều giờ. Địch phải điều 1 đại đội với 6 xe tăng yểm trợ mới giải toả được. Nhân dân Phổ Vinh và Phổ Cường đấu tranh chính trị và binh vận, cô lập bọn lính đóng ở 2 đồn Eo Gió và núi Dâu, buộc chúng phải hứa không bắn pháo vào làng. Ngoài ra nhân dân còn kéo lên xã, lên quận, vào đồn đấu tranh trực diện, đòi địch không được bắn phá
xóm làng, không cương bức dân vào ấp chiến lược, bồi thừ̛ng thiệt hại do địch bắn phá. Lực lượng binh vận dùng cả loa gọi vào đồn, treo khẩu hiệu, treo cờ Mặt trận giải phóng, đốt hinh nộm Diệm, Trần Lệ Xuân, thả chó chạy rông mang biển ghi tên Diệm, Nhu.

Đến cuối năm 1962, ta đã làm tan rã chính quyền địch ở 21 thôn, làm thanh khiết 22 thôn. Như vậy, quân và dân Đức Phổ đã làm chủ ở nhửng mức độ khác nhau ở 43 thôn (trong tổng sć 92 thôn), giải phóng 5 vạn dân (trong tổng số 9 vạn dân). ở nhựng xã do ta làm chủ, chính quyền cách mạng được thành lập dưới hình thức uỷ ban tự quản. So với các huyện trong tỉnh, Đức Phổ được đánh giá là huyện có phong trào mạnh nhất năm $1962^{(1)}$. Tính đến cuối năm 1962, nhân dân trong huyện được chia 705 mẫu đất công điền và ruộng vấng chủ, được giảm tô và xoá nợ nông tín cuộc, đòi địch trả lại được hơn 3 triệu đồng tiền tín dụng mà nhân dân bị bắt buộc phải đóng trước đây.

Cùng với khôi phục và phát triển phong trào đấu tranh chống bọn xâm lược Mỹ và tay sai, Huyện uỷ tập trung đẩ' mạnh sản xuất. Riêng năm 1962, các cơ quan và lực lượng vü trang huyện đã tự sản xuất và thu hoạch được 2.600 ang lúa. 200 ang bắp, 30 vạn gốc mỳ. Thương nghiệp huyện đã mua được 50.000 ang lúa và nhiều nhu yếu phẩm cung cấp cho cán bộ, chiến sĩ. Huyện đã cử 136 chiến sỹ lực lượng vũ trang tăng cường cho các đội công tác và bổ sung vào lực lượng vü trang của tỉnh. Tuy đã chi viện cho lực lượng vũ trang của

[^33]tỉnh, nhưng quân số đại đội 219 lên đến 126 người, số lượng du kích thoát ly chỉ tính riêng 7 xã đã có 390 người, du kích mật ở 12 xã là 290 người.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nếu như tháng $10 / 1960$, toàn huyện Đức Phổ có 22 chi bộ thôn, 98 đảng viên, thì đến cuối năm 1962 tổng số chi bộ trong huyện là 29 và 198 đảng viên. Đồng chí Võ Bân được cử làm Bí thư Huyện uỷ thay đồng chí Đoàn Nhật Nam được chuyển về tỉnh công tác.

## 2/ Chiến dịch 40 và đẩy mạnh chiến tranh cách mạng.

Bước vào năm 1963, Mỹ nguy đẩy mạnh kế hoạch StalâyTâylo - xương sống của chiến lược "chiến tranh đặc biệt".

Ở Đức Phổ, Mỹ- nguy tăng cường quân chủ lực, bảo an, dân vệ, biệt kích... mở các cuộc càn quét, thường xuyên sử dụng pháo kích, bom xăng đánh phá các địa phương trong huyện. Chúng tập trung đẩy nhanh việc xây dựng ấp chiến lược bằng cách mở các cuộc càn quét, gom dân, dùng dây kēm gai, cọc sất thay thế cho tre, gỗ. Cũng vì địch tăng cường đánh phá, nên phong trào cách mạng trong tỉnh gặp nhiều khó khăn hơn trước, vùng giải phóng bị thu hẹp.

Mặc dù bị địch đánh phá ác liệt, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, quân và dân Đức Phổ vẩn kiên cường bám trụ, đẩy mạnh tiến công địch, vận động nhân dân nổi dậy phá ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng. Tháng 4/1963, Tỉnh uỷ chủ trương mở chiến dịch 40 mà trọng điểm hoạt động là vùng đông bắc huyện Đức Phổ, nam huyện Mộ Đức, nhằm phá thế kìm kẹp của địch ở các xã ven biển và dọc quốc lộ I , mở rộng vùng giải phóng, tăng cường thực lực. tạo thế đi lên cho phong
trào. Chọn vùng đông bắc Đức Phổ làm trọng điểm, mặc dù địch có một số lợi thế về địa hình, hoả lực và sức cơ động, nhưng ưu thế của ta là các xã vùng đông bắc của huyện như Phổ An, Phổ Quang và các xã phía nam huyện Mộ Đức nối liên hoàn ven biển nên dễ phối hợp tác chiến. Hơn nữa lòng dân và ý chí quyết tâm tiêu diệt địch của quân và dân trong huyện đang lên cao.

Thực hiện chiến dịch 40 của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ phân công các đồng chí Lý Phận, Hồng Sơn, Phạm Hồng An... trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Được tỉnh tăng cường một đại đội, quân và dân trong huyện tập trung đánh vào khu vực trọng điểm là Phổ An và Phổ Quang, điểm phối hợp là Phổ Vinh, Phổ Minh, Phổ Hoà. Khẩu hiệu thể hiện quyết tâm của quân và dân Dức Phổ trước khi bước vào chiến dịch là: "Bứt dây võng, rời khỏi núi, có lệnh đi, không có lệnh không về, đánh đâu giữ đấy".

Chiến dịch bắt đầu diễn ra vào đêm 23/4/1963. Lực lượng vũ trang và du kích tập trung hoả lực tấn công và nhanh chóng làm tan rã lực lượng vũ trang và bộ máy kìm kệp của địch ở Phổ Quang, Phổ An. Riêng Phổ An, ta thu được 70 súng của bọn bảo an. Quần chúng ở hai xã nổi dậy giành quyền làm chủ. Ở Phổ Hoà, lực lượng vũ trang quân khu tiến công ấp Nho Lâm. Ở Phổ Thuận, được sự hỗ trọ̣ của du kích, quần chúng vùng 5 giải tán 1 trung đội dân vệ, thu 11 súng. Sáng $24 / 4$ quần chúng các xã phía tây quốc lộ I nổi dậy biểu tinh ủng hộ các xã phía đông giành quyền làm chủ. Địch phản ứng rất quyết liệt, chúng huy động hàng nghìn tên có xe M. 113 hỗ trợ, kết hợp với bọn bảo an huyện kéo xuống hai xã trọng điểm Phổ Quang, Phổ An đàn áp cuộc nổi dậy của quân và
dân ta. Quân và dân ta chiến đấu rất ngoan cường. Ở Phổ An, đồng chí Nguyễn Cảnh dũng cảm trèo lên xe tăng địch, mở nắp xe, ném lựu đạn vào bên trong. Tuy nhiên, do lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch, tiến công quân sự của lực lượng vũ trang quân khu không đạt yêu cầu phân tán địch, nên phần lớn chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện và tờn bộ đội công tác Phổ An đã hy sinh, trong đó có đồng chí Lê Đẩu là huyện ủy viên, phụ trách xã. Địch bắt đưa về huyện hơn 200 đồng bào.

Nhân dân hết lòng giúp đỏ lực lượng vũ trang, tiếp tế lương thực, cứu chữa và đưa thương binh về phía sau, đồng thời đấu tranh chính trị chống địch khủng bố, đòi thả những người bị bắt. Sau 4 ngày, lực lượng cơ động của địch rút đi, tình hình ở hai xã ổn định dần.

Trước sự tiến công mạnh mẽ của quân và dân huyện Đức Phổ, địch liên tiếp mở các cuộc hành quân càn quét, triệt hạ nhiều thôn, xóm. Tháng $5 / 1963$, chúng đốt hơn 300 ngôi nhà ở thôn An Tây (Phổ Nhơn) và nhiều nhà khác ở Phổ Ninh, Phổ Cường, Phổ Hiệp, Phổ Thạnh.

Chính sách khủng bố, đàn áp dã man và tàn bạo của kẻ thù đã gây tâm lý lo ngại trong một bộ phận đảng viên và quần chúng trước sức mạnh quân sự, nhất là phương tiện cơ giới của địch, thiếu tin vào khả năng đấu tranh chính trị của quần chúng. Trước tình hình đó, Huyện uỷ đã có nhiều biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng. Huyện tổ chức việc cứu trợ nhân dân những vùng bị địch càn quét, chỉ đạo đấu tranh chính trị, chống địch khủng bố, giữ thế hợp pháp cho quần chúng.

Từ mùa thu năm 1963, phong trào phá ấp chiến lược, phá thế kìm kẹp của địch lại phát triển mạnh. Ấp Lộ Bàn (xã Phổ Ninh) bị phá đi phá lại hàng chục lần, ấp Thanh Lâm bị phá 20 lần chỉ trong vòng sáu tháng cuối năm 1963.

Thất bại trong thực hiện chính sách càn quét và lập ấp chiến lược làm cho mâu thuẫn giữa giới cầm quyền Mỹ và chế độ độc tài, tay sai Ng ô Đình Diệm ngày càng trầm trọng. Ngày $1 / 11 / 1963$, Mỹ quyết định làm cuộc đảo chính quân sự, giết chết anh em Diệm - Nhu, đưa Dương Văn Minh lên cầm quyền.

Lợi dụng Diệm - Nhu bị lật đổ, ở Đức Phổ mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền tay sai nổi lên, khiến tên quận trưởng phải chạy trốn. Nguy quân, nguy quyền hoang mang, lo sợ. Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ phát động nhân dân đồng loạt nổi dậy tiến công địch. Những nơi có phong trà o mạnh nhất là các xã Phổ Thạnh, Phổ Vinh, Phổ Khánh, Phổ Cường, Phổ Hiệp, Phổ Thuận, Phổ An. Với quyết tâm "đánh đổ bè lũ Ngô Đình Diệm", nhân dân tiến công tiêu diệt và lật đổ bọn tay sai Mỹ, bất kể là bọn chống Diệm hay ủng hộ Diệm. Ở Phổ Thạnh, du kích hỗ trợ 300 đồng bào kéo đến hội đồng xã đòi phá ấp chiến lược, trừng trị bọn ác ôn, thả những người bị địch giam giữ, đòi trả lại ruộng đất bị tay sai Diệm chiếm đợat. Địch từ Sa Huỳnh kéo lên Long Thạnh đàn áp, bị du kích chặn đánh. Ở Phổ Vinh, hàng ngàn quần chúng và một số binh lính địch kéo lên xã và huyện đời quận trưởng tuyên bố không đàn áp nhân dân phá ấp chiến lược. Ở Phổ Khánh, 2000 đồng bào được vũ trang bằng gậy gộc, cuốc, cào đuổi đánh một trung đội dân vệ. Địch phải huy động một tiểu
đoàn và xe M. 113 để bảo vệ. Cũng ở Phổ Khánh, nhân dân khiêng người bị địch giết chết lên đồn Núi Dâu đấu tranh, sau đó khiêng lên quận đòi quận trưởng đưa những tên giết người ra cho dân trị tội. Quận trưởng phải chấp nhận yêu sách, hứa giải quyết, nhân dân mới chịu ra về.

Cùng với những thắng lợi trên mặt trận đấu tranh quân sự, dưới sự lânh đạo của Đảng bộ huyện, tháng 10/1963, 100 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện đã về dự đại hội thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng huyện. Đại hội hoan nghênh và ủng hộ Tuyên ngôn, Chương trình hành động của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và đề ra chương trình công tác nhằm đoàn kết, tập hợp tấl cả các lực lượng yêu nước trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai. Đại hội bầu ông Phạm Đình Tùng (quê làng An Lạc, Phổ Hoà ) - một nhân sỹ trong phong trào cách mạng quốc gia tỉnh Quảng Ngãi đã được giác ngộ - làm Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận dân tộc giải phóng huyện Đức Phổ.

Cuối năm 1963, Đại hội liên hoan các lực lượng vũ trang và chính trị huyện Đức Phổ được tổ chức. Nhiều điển hình xuất sắc của thời kỳ đồng khởi được biểu dương tại Đại hội. Đặc biệt, xã 223 (Phổ Hiệp) không chỉ là xã tiêu biểu trong phong trào đấu tranh chính trị ở Đức Phổ, mà còn là tiêu biĉ̉u của toàn tỉnh Quảng Ngãi .

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, phong trào đấu tranh của nhân dân tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Đến cuối năm 1963, toàn huyện Đức Phố có 30 thôn thuộc 8 xã với 33.600 dân được giải phóng. Lực lượng vũ trang huyện đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.067 tên địch, du kích bắn hỏng 3 máy
bay. Quần chúng nhân dân dấy lên phong trào đánh địch bằng chiến thuật "Mō, miệng, giấy, chông, lửa, đạn" (đánh mò, tuyên truyền, rải truyền đơn trong đấu tranh chính trị, binh vận, cắm chông, đốt phá ấp chiến lược, vũ trang đánh địch). Cūng trong năm 1963, toàn huyện có 30.447 lượt người tham gia đấu tranh chính trị. Bằng nhiều hình thức vận động khôn khéo, nhân dân đã vận động 7 trung đội địch làm binh biến ở các xã Phổ Thuận, Phổ An, Phổ Văn, Phổ Quang, thu 122 súng, diệt nhiều tên ác ôn, răn đe, giáo dục hàng chục nhân viên chính quyền địch. Công tác bố phòng có bước phát triển mới, các xã vùng giáp ranh đã đào 425 hầm chông, 100 hầm bí mật, 57 ổ tác chiến, cắm 106.460 cây chông, đào 2.300 mét giao thông hào.

Đánh giá phong trào cách mạng huyện Đức Phổ trong những năm 1962-1963, báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III (trong kháng chiến chống Mỹ ) khẳng định: "Thắng lợi của phong trào Đức Phổ trong thời kỳ này có một ý nghĩa quan trọng, nó củng cố tư tưởng cán bộ..., nó là một nguồn cổ vũ cho toàn tỉnh" ${ }^{(1)}$

3/ Liên tục tiến công và nổi dậy, phối hợp với toàn tỉnh giải phóng hầu hết vùng nông thôn đồng bằng trong huyện.

Sau những thất bại nặng nề trong thực hiện kế hoạch Xtalây-Taylo, Mỹ - nguỵ buộc phải co cụm, thực hiện "bình định" có trọng điểm. Chúng tăng cường lập các tuyến phòng thủ quanh thị xã, thị trấn và các đường giao thông quan trọng. Đồng thời chúng đẩy mạnh càn quét cố giành lại những vùng

[^34]đã mất, thực hiện gom dân, lập "ấp tân sinh" (thực chất là ấp chiến lược trá hình) và dìng các thủ đoạn mị dân, mua chuộc như lập "Hiệp hội nông dân", "Cộng đồng tái thiết quốc gia" nhằm bình định miền Nam trong vòng 2 nãm (1964-1965).

Tháng 5/1964, địch điều thêm một tiểu đoàn chốt giữ Đức Phổ, tăng tổng số các cuộc hành quân càn quét năm 1964 lên 200 cuộc, gần bằng 2 lần năm 1963, 4 lần năm 1962. Chúng tăng cường kìm kẹp nhân dân trong vùng chúng kiểm soát, sử dụng ngày càng nhiều các biện pháp chiến tranh gián điệp. tuyên truyền kích động tư tưởng chống phá cách mạng.

Để làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn mới của Mỹ nguy, tháng 12/1963, Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 9 và đề ra chủ trương: kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang một cách linh hoạt, đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang đều đóng vai trò rất cơ bản và quyết định, nhưng đấu tranh vũ trang đóng vai trò quyết định trực tiếp trong việc đánh tan lực lượng quân sự của địch, chỗ dựa của nền thống trị của chúng, là m cho cách mạng thắng lợi.

Chấp hành chủ trương của Trung ương, tại hội nghị tháng 6/1964, Tỉnh uỷ quyết định phát động cuộc nổi đậy lần thứ 2 ở đồng bằng từ tháng 7 đến hết năm 1964 nhằm đạt mục tiêu là phá ấp chiến lược, phá ách kìm kẹp của địch giành quyền làm chủ phần lớn nông thôn đồng bằng; tiêu hao sinh lực địch, làm tan rã từng bộ phận quân địch; củng cố và phát triển thực lực cách mạng.

Mở đầu là cuộc tiến công và nổi dậy ngày $8 / 8$. Lực lượng đặc công tỉnh tiến công căn cứ Núi Sắn (Phổ Khánh). Tiếp đó lực lựơng vũ trang và nhân dân Phổ Quang, Phổ An phối hợp với nhân dân xã Đức Phong (Mộ Đức) nổi dậy phá ấp chiến
lược, giành quyền làm chủ. Nhiều xã phát huy tấm gương tiêu biểu trong đấu tranh chính trị của xã Phổ Hiệp đã tổ chức các cuộc đấu tranh trực diện với địch. Trong đó, nổi bật là cuộc biểu tình ngày 20/8/1964 của hàng vạn đồng bào các xã Phổ An, Phổ Văn, Phổ Thuận kéo về thị trấn Đức Phổ. Mặc dù địch đóng ở ngã ba Cây Phượng xả súng bắn, làm chết 27 người, nhưng đoàn biểu tình không nao núng vẫn tiến về quận ly trong sự hoang mang, lo sợ của kẻ thù.

Tháng 10/1964, trận lụt lịch sử đã xảy ra, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trong huyện và các huyện trong tỉnh. Bị thiệt hại nặng nhất là các xã trong lưu vực sông Trà Câu. Riêng thôn Bích Chiểu có 24 người chết. nhà cửa 40 gia đình bị nước cuốn trôi. Vượt lên sự nguy hiểm của thiên tai, địch họa, nhân dân các xã phía đông huyện đã vớt hàng trăm người và gia súc bị lũ cuốn trôi, đem lương thực, thực phẩm cứu trợ những người bị nạn. Uỷ ban tự quản và Uỷ ban Mặt trận các cấp vận động nhân dân tương trợ, giúp đơ nhau khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Cuối năm 1964, bằng tiến công vũ trang kết hợp với các cuộc đấu tranh chính trị, nhân dân Đức Phổ đã tiêu diệt và bức địch rút khỏi Chợ Chiểu (Phổ Thuận), Trà Câu (Phổ Văn), cây số 7 (Phổ Phong), Núi Bé (Phổ Cường), Eo Gió (Phổ Nhơn) ${ }^{(1)}$. Ở Phổ Châu, đồng chí bí thư chi bộ kiêm xã đội

[^35]trưởng đã dũng cảm phục kích địch, tiêu diệt gần 30 tên, bắn rơi một máy bay trực thăng. Ở Phổ Nhơn, nhân dân sử dụng hình thức đấu tranh hợp pháp phá khu dồn khá hiệu quả, bầng cách làm đơn xin phép, nhưng không đợi địch cho phép mà cứ dựng trại, làm chuồng trâu, chuồng bò trên vtiờn cũ để làm ăn. Khi địch càn quét thì đồng bào vào khu dồn, khi địch rút lại trở ra khiến nguỵ quyền phải bất lực.

Trước nguy cơ thất bại hoàn toàn của chiến lược "chiến tranh đặc biệt", tháng 3/1965 đế quốc Mỹ đưa quân vào miền Nam nhằm trấn an tinh thần nguỵ quân, nguy quyền đang hoang mang, lo sợ tột độ, đồng thời sẵn sàng đối phó với phong trào cách mạng của nhân dân ta nếu quân nguỵ bị tan rā.

Thực hiện chỉ thị của Quân uỷ Trung ương, Khu uỷ quyết định mở đợt hoạt động hè 1965 , mang tên "chiến dịch Lê Độ" nhằm tiếp tục tiêu diệt một bộ phận quân nguỵ, phá ấp chiến lược, giành lại phần lớn nông thôn đồng bằng, mở rộng vùng giải phóng, đồng thời sẵn sàng đánh phủ đầu quân $M y ̃$.

Phối hợp thực hiện chủ trương chung của tỉnh, đêm 7/2/1965 đại đội 219 của huyện tiến công địch ở Quán Vịt và Trà Câu, tiêu diệt một trung đội dân vệ. Tiếp đó, lực lượng vũ trang huyện tiến công đánh hỏng 6 chiếc thuyền thuộc đội hải thuyền bảo vệ cửa biển Sa Huỳnh. Du kích các xã cắt đứt quốc lộ I và quốc lộ 24 , hỗ trợ các cuộc đấu tranh chính trị làm tê liệt bộ máy thôn, xã của nguỵ quyền. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Ty (1965), lực lượng đấu tranh chính trị của quần chúng vận động hàng trăm bỉnh sỹ nguy về quê ăn tết và không trở lại hàng ngũ địch, hàng chục nhân viên nguỵ quyền không trở lại nơi làm việc.

Trong khí thế của những thắng lợi trên các mặt trận, tháng 3/1965 Đảng bộ huyện Đức Phổ tổ chức đại hội lần thứ nhất (trong kháng chiến chống Mỹ). Đồng chí Trần Kiên, Bí thư Tỉnh uỷ về dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội tập trung tổng kết tình hình, phân tích, đánh giá phong trào cách mạng của huyện trong mấy năm qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới, nhất là trong phong trào chống chiến lược "chiến tranh đặc biệt", phá ấp, dành dân, củng cố chính quyền, đoàn thể, vận động thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang, vận động các tầng lớp nhân dân phát triển sản xuất, đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng.

Về công tác xây dựng Đảng, đại hội khẳng định: Sau thời kỳ khó khăn, bị tổn thất nặng do chính sách "tố cộng", "diệt cộng" của Mỹ - nguy, các tổ chức Đảng trong huyện đã từng bước được khôi phục và phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của phong trào cách mạng trong huyện. Đến thời điểm diễn ra đại hội, Đảng bộ Đức Phổ có 665 đảng viên (chưa kể những đảng viên hoạt động đơn tuyến), sinh hoạt ở 75 chi bộ thôn, chi bộ cơ quan, đơn vị. Đa số đảng viên của Đảng bộ được tôi luyện trong chiến tranh ác liệt, luôn giữ vững niềm tin và ý chí cách mạng, gương mẫu trong công tác, được nhân dân tin tưởng, yêu mến. Đạt được những kết quả đó là nhờ Đảng bộ thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhất là năm 1964, toàn thể cán bộ trong và ngoài Đảng, đảng viên và chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện được chỉnh huấn về tình hình và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, tình hình thế giới và phong trào cộng sản quốc tế...


Đồng chí
PHAN MINH NGA
Bí thư Huyện ủy 1965

Về nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của Đảng bộ, Đại hội nêu rõ là kiên quyết khắc phục tư tưởng hữu khuynh. thoả mãn với những thắng lợi đã giành được, động viên toàn Đảng bộ và nhân dân nỗ lực vượt qua gian khổ, hy sinh. giữ vững thành quả đã giành được, bảo vệ vùng giải phóng. tăng cường thực lực cách mạng, chuẩn bị giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong đợt hoạt động Xuân 1965 và những đợt hoạt động tiếp theo. Dại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí, trong đó có một đồng chí hoạt động hợp pháp. Đồng chí Phan Minh Nga được bầu làm Bí thư Huyện uỷ.

Phát huy thắng lợi của đại hội, đêm 29/5/1965 Đảng bộ đã phát động nhân dân trong huyện đổ ra đường phá quốc lộ I từ Thạch Trụ đến Bình Đê, để phối hợp lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh mở chiến dịch Ba Gia ( phía tây Sơn Tịnh). Theo sự phân công phối hợp chung của tỉnh, sáng 31/5/1965. Đảng bộ đã huy động hàng vạn quần chúng biểu tình tuần hành trên quốc lộ I , rồi kéo về thị trấn Đức Phổ chào mừng chiến thắng Ba Gia, đòi nguy quyền phải bồi thường cho các gia đình có con em chếl trận ở Ba Gia , bồi thường thiệt hại ở những nơi bị càn quét, đòi trừng trị ác ôn. Nhân dân vùng tranh chấp, được lực lượng vũ trang hỗ trợ, nhân cơ hội đó cũng nổi dậy phá ấp chiến lược, diệt ác, phá kìm, giành quyền làm chủ.

Tính chung trong dịp này, toàn huyện Đức Phổ căn bản được giải phóng. Chín xã không còn quân địch gồm: Phổ An, Phổ Quang, Phổ Thuận, Phổ Phong, Phổ Nhơn, Phổ Văn, Phổ Vinh, Phổ Hiệp, Phổ Châu. Sáu xã còn lại có nhiều thôn được giải phóng hoặc là vùng tranh chấp giữa ta và địch. Toàn
huyện chỉ còn 8 thôn do địch kiểm soát (chiếm $8 \%$ số thôn, $9 \%$ dân số) là: Thọ Lạc, An Thường (Phổ Hoà), Vĩnh Lạc. Vĩnh Bình (Phổ Ninh), một nửa thôn Mỹ Trang và Thuy Thạch (Phổ Cường) ${ }^{(1)}$, Thạch Bi (Phổ Thạnh) và $1 / 3$ thôn Trường Sanh (Phổ Minh).

Thắng lợi trong đợt hoạt động Xuân-Hè 1965 ở Đức Phổ là thắng lợi toàn diện cả về tiêu diệt và tan rã phần lớn quân địch, giải phóng phần lớn nông thôn đồng bằng. Thắng lợi đó đâ làm cho lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện giành thế chủ động trên chiến trường, cùng với nhân dân các huyện trong toàn tỉnh góp phần làm thất bại hoàn toàn chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ.

Trong những năm đồng khởi, chống chiến lược "chiến tranh đặc biệt", Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ đã liên tiếp đánh bại các cuộc càn quét của địch, giữ vững vùng giải phóng, tích cực chi viện sức người, sức của cho các chiến trường trong tỉnh, góp phần cùng với lực lượng vũ trang giải phóng huyện Nghĩa Hành, đặc biệt là gớp phần làm nên chiến thắng Ba Gia vang dội. Lực lượng vũ trang của huyện không ngừng phát triển. Đại đội 219 đã trở thành lực lượng nòng cốt, chổ dựa vững chắc của phong trào cách mạng trong huyện. Nhiều xà trong huyện có một, hai trung đội du kích. Nhiều thôn có từ 2 đến 4 tiểu đội du kích. Lực lượng du kích toàn huyện lên đến 3.600 đồng chí, trong đó du kích thôn là 3.000 đồng chí, du kích xã là 450 đồng chí, du kích mật là 150 đồng chí.

Thế trận chiến tranh nhân dân ngày càng được củng cố. Các xã, thôn được giải phóng đến đâu thì làng chiến đấu được

[^36]xây dựng đến đó. Các ấp chiến lược được cải tạo thành thôn chiến đấu. Toàn huyện đã hình thành được làng chiến đấu ở thế liên hoàn, từ trong từng thôn, từng xã đến cụm xã. Năm 1965, nhân dân trong huyện đã đào thêm 2.000 mét địa đạo. 30.000 mét giao thông hào, rào và cải tạo gần 100.000 mét rào, cắm hàng chục vạn cây chông, sửa chữa và làm mới hàng trăm mang cung, bẫy đập, hầm chống tăng. Thế và lực của ta trên chiến trường ngày càng vững. Năm 1965, lực lượng vũ trang toàn huyện đánh địch trên 400 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 2400 tên địch, riêng du kích xã đã tiêu diệt 528 tên, làm bị thương 400 tên, bắt sống 62 tên, bắn cháy 10 máy bay, đánh hỏng 11 xe M.113. Lực lượng vũ trang huyện phối hợp với du kích đánh nhiều trận xuất sắc, gây tiếng vang lớn. Trong trận đánh địch ở Quay Mỏ (Phổ Cường) quân và dân Đức Phổ đã gây thiệt hại nặng 1 đại đội địch, bắt 60 tù binh. Trận chống càn ở Thuỷ Triều (Phổ Vãn) tháng 8/1965, ta đánh lui 2 tiểu đoàn địch.

Cũng trong quá trình plat triển của phong trào cách mạng, ngành an ninh nhân dân đự̛̣c xây dựng và trưởng thành, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ diệt ác, phá kìm, thanh khiết địa bàn, chống chiến tranh gián điệp của địch, bảo vệ vùng giải phóng, bảo vệ và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân.

Với phương châm kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tạo thành sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân chống "chiến tranh đặc biệt", Đảng bộ Đức Phổ tích cực vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tiến hành các cuộc đấu tranh chính trị. Năm 1965, các cuộc đấu tranh chính trị trong toàn huyện đã thu hút hơn 10 vạn lượt
người tham gia, trong đó có 2 vạn người tham gia những cuộc đấu tranh chính trị kéo về thị xã Quảng Ngãi và thị trấn Đức Phổ. Lực lượng đấu tranh chính trị được tổ chức chặt chẽ, có hệ thống từ xã đến huyện, có bộ phận trinh sát, liên lạc, cứu thương. Bộ phận nòng cốt trong đấu tranh chính trị toàn huyện có hơn 3.000 người, được tố chức thành 330 tiểu đội, trong mỗi tiểu đội có các thành phần: ngòi pháo, đấu lý, tranh thủ. bạo lực.

Quán triệt quan điểm giành chính quyền phải đi đôi với xây dựng và bảo vệ chính quyền, trong những năm chống chiến lược "chiến tranh đặc biệt", Đảng bộ Đức Phổ chú trọng xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng. Tất cả các xà trong huyện đều có Uỷ ban Hành chính kháng chiến ${ }^{(1)}$, phần lớn các thôn đã tổ chức đại hội nhân dân bầu ra Ban tự quản thôn. ở những nơi có chính quyền, cấp uỷ chỉ đạo thực hiện việc tạm cấp công điền và ruộng đất vắng chủ cho nông dân. Năm 1964, nông dân vùng giải phóng được chính quyền cách mạng cấp 1.160 mẫu công điền, 372 mẫu ruộng vắng chủ. Năm 1965, tá điền được hưởng 1.254 ang lúa giảm tô. Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, nông hội đã thực hiện tốt chính sách ruộng đất, nên phần lớn nông dân trong huyện đã tích cực khai hoang, phục hoá, lập tổ đổi công, đoàn kết hợp tác trong sản xuất, trong ổn định cuộc sống và phục vụ kháng chiến. Qua các phong trào hành động cách mạng, các hội đoàn thể tăng cường kết nạp hội viên. Đến cuối năm 1965, hội nông dân giải phóng huyện có 11.800 hội viên, hội liên

[^37]180
hiệp phụ nữ giải phóng có 11.200 hội viên. Các hội viên hội nông dân giải phóng, phụ nữ giải phóng, hội mẹ chiến sỹ là lực lượng nòng cốt đi đầu trong các cuộc đấu tranh chính trị, binh địch vận, đạc biệt là trong công tác nuôi quân, tiếp tế vật chất cho kháng chiến.

Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng là đội hậu bị của Đảng, lực lượng cơ bản tham gia các phong trào cách mạng ở các địa phươong. Năm 1965, toàn huyện Đức Phổ có 1.400 đoàn viên, trong đó có $1 / 3$ là nữ, sinh hoạt ở 19 chi đoàn. Đa số đoàn viên trực tiếp cầm súng chiến đấu. Hội liên hiệp thanh niên giải phóng huyện có 6.000 hội viên. Các đội thanh niên xung phong có 900 đội viên. Boàn viên thanh niên, hội viên hội liên hiệp thanh niên, thanh niên xung phong đều nhận trách nhiệm hướng dẫn đội viên thiếu niên tham gia các công tác kháng chiến như đấu tranh chính trị, vào du kích mật, đào hầm, canh gác, liên lạc, lập mưu lấy vũ khí địch.v.v..

Mặc dù, phải tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức, động viên các tầng lớp nhân dân đánh giặc, nhưng cấp uỷ và chính quyền tự quản các thôn, xã trong huyện vẫn quan tâm đến phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục, huy động nhân tài, vật lực phục vụ kháng chiến.

Năm học 1965-1966, toàn huyện có 3.000 học sinh lớp vơ lòng, 7.000 học sinh cấp $\mathrm{I}, 400$ học sinh cấp II. Hầu hết các xã đều có trường cấp I. Đội ngũ giáo viên toàn huyện có 41 giáo viên lớp vỡ lòng. 205 giáo viên cấp I, 9 giáo viên cấp II. Ngoài ra, huyện còn duy trì thường xuyên các lớp bình dân với 3.000 học viên.

Văn hoá, văn nghệ là nhu cầu tinh thần không thể thiếu trong kháng chiến. Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, nhưng
các hoạt động văn hoá, văn nghệ vẫn phát triển. Hàng trăm vở kịch, bài hát, điệu múa..., phần lớn là tự biên, tự diễn đã được sáng tác phục vụ hàng chục nghìn lượt người xem. Toàn huyện có 60 tổ văn nghệ từ huyện đến cơ sở. Về cơ bản các hoạt động văn hoá, văn nghệ đã đáp ứng được yêu cầu của cán bộ, đảng viên và quần chúng. góp phần động viên phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân dân.

Trong kháng chiến, việc động viên thanh niên tham gia vào lực lượng vũ trang là hết sức quan trọng. Trong những năm chống chiến lược "chiến tranh đặc biệt", Đảng bộ Đức Phổ vận động 2.000 thanh niên trong huyện tòng quân, 1.700 thanh niên xung phong đi phục vụ chiến trường. Riêng năm 1965, toàn huyện có 750 thanh niên đăng ký tòng quân, 1.000 thanh niên đăng ký đi thanh niên xung phong. Ngoài ra, toàn huyện còn có 35 nữ thanh, thiếu niên được điều động lên tỉnh, khu nhận nhiệm vụ đặc biệt trong lòng địch, hoặc làm cơ sở hợp pháp. Cùng với động viên thanh niên tòng quân, năm 1965 các địa phương trong huyện đã huy động hàng nghìn lượt người đi dân công hoả tuyến, đóng góp hàng chục nghìn lượt ngày công.

Việc sản xuất tự cấp tự túc lương thực được xem là một yêu cầu không thể thiếu trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt. Từ năm 1962 đến năm 1965, các cơ quan và đơn vị trong huyện đã sản xuất tự tức được 30.000 ang lúa, trong đó có 13.000 ang được sản xuất năm 1965. Tuy nhiên, phần lớn lương thực, thực phẩm trong kháng chiến chủ yếu vẩn dựa vào quỹ động viên nuôi quân (hay đảm phụ kháng chiến). Kết quả trong các năm 1962, 1963 và 1965 , nhân dân trong huyện đã đóng góp 32.000 ang và 920 tấn lúa, 5.660 .000 đồng, trong đó năm 1965


Đồng chí
MAI XUÂN BA
Bí thư Huyện ủy 1966
là 920 tấn lúa và 5.500 .000 đồng. Để động viên nhân dân tự nguyện đóng góp, huyện chủ trương kêu gọi tinh thần xung phong của nhân dân trong các cuộc hội nghị hoặc động viên từng người. Mức động viên cũng rất linh hoạt theo khả năng thu nhập và sự tự nguyện của nhân dân từng nơi. Năm 1965. mức trung bình của huyện đề ra tính thành tiền là 100 đồng/ người (giá gạo lúc bấy giờ là 15 đồng/lkg). Những nơi có điều kiện thì huy động đóng góp bằng lúa. Tỷ lệ huy động chung toàn huyện là $15 \%$ sản lượng.

Ở những vùng địch tạm chiếm, nhân dân cũng hăng hái đóng góp vào quỹ động viên nuôi quân. Trong hoàn cảnh bị địch kiểm soát gắt gao, nhân dân phải giấu lúa ngoài đồng, hoặc che giấu cẩn thận chờ khi có dịp thuận lợi thì bí mật vận chuyển đóng góp vào quỹ động viên nuồi quân. Xã Phổ Văn và Phổ Thuận là 2 xã có thành tích đóng góp nhiều lương thực nhất trong huyện. Ở nhiều thôn, xã xuất hiện nhiều tấm gương của các mẹ, các chị phụ nữ xuất sắc trong công tác đảm phụ kháng chiến thời gian này.

Ngoài phần lương thực, thực phẩm do nhân dân tự nguyện đóng góp, ngành thương nghiệp huyện còn tổ chức thu mua lương thực ở các cửa khẩu, kể cả các cửa khẩu vùng địch kiểm soát. Trong 3. năm từ 1962 đến 1965, ngành thương nghiệp huyện đã mua được 60.000 ang lúa, 150 tấn muối, trong đó có mua ở các cửa khẩu Phổ Thạnh, Phổ Cường, Phổ Ninh, Phổ Nhơn, Phổ Phong.
*

*     * 

Năm năm (1960-1965) được sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ và khu uỷ khu V, Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ đã kết
hợp chặt chẽ phương châm " 2 chân, 3 mũi giáp công" chuyển mạnh phong trào đấu tranh từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công tiêu diệt địch, diệt ác, phá kìm, phá ấp chiến lượ, đánh bại các cuộc hành quân càn quét của địch, mở rộng vùng giải phóng, đóng góp nhân tài, vật lực cho kháng chiến, góp phần cùng cả nước đánh bại chiến lược "chiến tranh đặc biệ!" của Mỹ-nguy.

Tuy nhiên, trước những âm mưu và thủ đoạn thâm độc của Mỹ - nguy, trong những năm chống chiến lược "chiến tranh đặc biệt", có những lúc, những thời điểm Đảng bộ thiếu nhạ bén trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng. Mặc dù, lực lượng vũ trang và quần chúng nổi dậy tiến công địch, phá banh ấp chiến lược, giành quyền làm chủ, nhưng do tương quan lực lượng giữa ta và địch, việc củng cố lực lượng để bảo vệ thành quả đã giành được lại không được quan tâm chỉ đạo sâu sát nên dẫn đến tình trạng nhiều nơi địch chiếm đi, chiếm lại nhiều lần và bao giờ cũng vậy cứ mỗi lần tái chiếm, chúng lại sử dụng nhiều biện pháp đàn áp, kìm kẹp nhân dân khốc liệt hơn. Việc kết hợp giữa đấu tranh chính trị, binh địch vận và đấu tranh vũ trang chưa đồng bộ, nên có những lúc phong trào cách mạng bị địch đàn áp, chịu nhiều tổn thất lớn.

Những thiếu sót đó là bài họ̣c kinh nghiệm quý giá để Đảng bộ có biện pháp khắc phục, tiếp tục chỉ đạo phong trào cách mạng của nhân dân trong huyện phát triển đúng hướng trong cuộc đấu tranh chống chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ những năm 1965-1968.

## Chương IX

## PHÁT HUY THẾ MANH CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DÂN, GÓP PHẦN ĐÁNH BẠI CHIẾN LƯỢC "CHIẾN TRANH CUC BQ̂" CỦA ĐẾ QUỐCMỸ <br> (1965-1968)

1/ Chiến thắng oanh liệt trong trận đầu trực tiếp chiến đấu với quân Mỹ trong chiến dịch phản công mùa khô lần thứ nhất (1965-1966), đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đưa phong trào cách mạng tiếp tục tiến lên.

Sau 5 năm tiến hành chiến lược "chiến tranh đặc biệt", nhất là sau những thất bại nặng nề ở Bình Giã (12/1964), Ba Gia ( $5 / 1965$ ), Đồng Xoài ( $6 / 1965$ ), đế quốc Mỹ phải cay đắng thừa nhận sự thất bại của chiến lược "chiến tranh đạ̣c biệt". Để cứu vãn nguy cơ sụp đổ của nguy quân, nguỵ quyền Sai i Gòn, đế quốc Mỹ quyết định chuyển sang chiến lược "chiến tranh cục bộ", đưa quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam, ném bom miền Bắc. Mục tiêu của đế quốc Mỹ là tiêu diệt chủ̉ lực của quân giải phóng, bình định miền Nam trong vòng 18 tháng.

Để thực hiện mục tiêu trên, đế quốc Mỹ tiến hành kế hoạch "tìm và diệt" của Oét mo len - Tứ lệnh Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam - ồ ạt đưa 184.000 quân Mỹ, 20.000 quân chử hầu, kết hợp với 500.000 quân nguy và nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại, trực tiếp tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việı Nam - một cuộc chiến tranh tàn bạo nhất trong lịch sử loài người.

Trước tình hình đó, tháng 3/1965 Ban Chấp hành Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 11 để đánh giá tình hình và đề ra nhiệm vụ cơ bản cho cách mạng miền Nam. Hội nghị khẳng định: " Cần ra sức xây dựng tư tưởng phấn khởi và tin tưởng, quyết chiến, quyết thắng đế quốc Mỹ và tay sai; sẵn sàng chiến đấu và công tác bất cứ nở nào theo tiếng gọi của Đảng và Tổ quốc; sẫn sàng đánh bấl cứ lọai chiến tranh nào của địch: sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn, gian khổ; sẵn sàng chiến đấu lâu dài với tinh thần tự lực cánh sinh cao. Chống tư tưởng sợ Mỹ, đánh giá địch quá cao, hoặc chủ quan khinh địch ${ }^{\text {"(1) }}$

Quán triệt chủ trương của Trung ương, Thường vụ khu uỷ và Tỉnh uỷ Quảng Ngãi ban hành chỉ thị hướng dẫn cấp uỷ các cấp, các đoàn thể quần chúng và cán bộ, đảng viên triển khai mạnh mẽ công tác giáo dục ư̛ tưởng, động viên mọi người nâng cao trình độ nhận thức về tính chất và nhiệm vụ của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sẵn sàng vượt qua gian khổ, hy sinh quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Khu uỷ và Uỷ ban Mặt trận dân tộc giải phóng Nam Trung bộ mở cuộc vận động "Nhà nhà đón thư Đảng, bàn việc đánh Mỹ, cứu nước, cứu nhà".

Tháng 5/1965, ở phía bắc tỉnh Quảng Ngãi, Mỹ nguy đã tập trung một lực lượng quân Mỹ và chư hầu. Chúng lần lượt biến các xã Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Chánh (Bình Sơn) thành vành đai trắng, gây nhiều tội ác đối với đồng bào ta ở những nodi này.

[^38]Không thể ngồi yên mặc cho giặc Mỹ gây tội ác, tiểu đội "quyết tử diệt Mỹ" ở Bình Đông (Bình Sơn) đã chặn đánh ca nô Mỹ ở bến Tân Hy. diệ 7 lính Mỹ, thu 1 súng tiểu liên. Bây là trận đầu đánh Mỹ thắng lợi, làm nức lòng quân và dân toàn tỉnh. Nhiều nơi, trong đó có cả Đức Phổ đưa lực lượng về Bình Sơn học tập và tham gia đánh Mỹ. Phong trào thi đua diệt Mỹ. diệt nguy diễn ra sôi nổi khắp nơi. Đạc biệt, ngày $18 / 8 / 1965$. quân và dân Quảng Ngãi phối hợp với chủ lực quân khu đánh bại hoàn toàn cuộc hành quân lớn mang tên "Ánh sáng sao" của Mỹ, làm nên chiến thắng Vạ̣n Tường oanh liệt.

Chiến thắng Vạ̣ Tường đã góp phần giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của nhiều người, giải tở tâm lý sợ Mỹ, không dám đánh Mỹ trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng trong huyện. Quyết tâm chính trị đượ̛̣ khẳng định về khả năng quân và dân ta sẽ đánh bại hoàn toàn quân xâm lược My , dù chúng có ưu thế về số quân và phượng tiện chiến tranh.

Trong thời điểm đó, quân và dân Đức Phổ đã được chuẩn bị tốt về tư tưởng tinh thần để bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khắp nơi trong huyện tràn ngập không khí khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Cán bộ huyện xuống cơ sở hướng dẫn nhân dân xây dựng và củng cố làng chiến đấu, cụm chiến đấu. Ở các xã phía bắc huyện, chỉ trong 2 giờ phát động, 8.000 đồng bào đã tham gia làm 7.000 mét rào, cắm 14 vạn cây chông. Ở Phổ Minh, chỉ trong một đêm du kích và nhân dân đã đào được 1000 mét giao thông hào, rào 3.000 mét rào. Lực lượng vũ trang huyện được củng cố. Du kích xã tổ chức thành các đội chuyên bắn máy bay. Trong thời điểm ấy, chiến
thắng vang dội của quân và dân ta ở Vạn Tường đã khích lệ tinh thần quyết đánh và quyết tháng Mỹ của quân và dân Đức Phổ bằng khẩu hiệu: "Bình Sơn đánh được Mỹ thì Đức Phổ cūng đánh được Mỹ".

Cuối năm 1965, đầu năm 1966, đế quốc Mỹ tập trung lực lượng cơ động, mở cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất, với mục tiêu diệt một bộ phận quan trọng chủ lực quân giải phóng, phá căn cứ du kích, kho tàng, hành lang của ta nhằm giành lại thế chủ động trên chiến trường, mở rộng và củng cố sự chiếm đóng của chúng, khai thông các tuyến giao thông chiến lược, chặn đứng sự sụp đổ của nguy quyền Sài Gòn và sự tan rã của quân nguy. Trọng điểm của địch là đánh phá miền Đông Nam bộ và Khu V.

Trong cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất, Mỹ - nguy mở chiến dịch "Diều hâu đôi" với quân số tham chiến là 5 tiểu đoàn lính thuỷ đánh bộ Mỹ, 8 tiểu đoàn quân chủ lực nguy, tập trung đánh vào 4 huyện: Đức Phổ, Ba Tơ, Mộ Đức và Nghĩa Hành, trong đó trọng tâm là Đức Phổ.

Ngày 28/1/1966, Mỹ - nguỵ đưa 1 vạn tên, với sự yểm trọ̣ của 100 lượt máy bay lên thẳng, 50 xe bọc thép và trọng pháo, đổ bộ vào Đức Phổ và các huyện Ba Tơ, Mộ Đức. Với lợi thế về quân số, hoả lực và sức cơ động, chúng chiếm lĩnh Rẫy Đá (Phổ Quang), từ đó đưa quân càn quét An Thổ (Phổ An), dốc Bà Trưởng (Phổ Cường) và một số nơi của huyện Ba Tơ, Mộ Đức... Lực lượng đối phó của ta lúc này chỉ có lực lượng vũ trang địa phương và du kích xã, thôn. Sau 22 ngày (từ 28/l đến 19/2/1966) dũng cảm chiến đấu, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, giữa tập kích,
phục kích, quấy rối, tiêu hao, tiêu diệt từng tiểu đội, trung đội Mỹ - nguy, quân và dân Đức Phổ đã góp phần đánh bại một trong những cuộc hành quân lợn nhất của địch ở miền Nam vào thời điểm ấy, loại khỏi vòng chiến đấu 1.000 tên địch. trong đó có 780 tên My , bắn rơi, bắn hỏng 28 máy bay, phá huỷ hàng chục xe quân sự của địch.

Trong thành lích đó quân và dân các xã Phổ An, Phổ Quang, Phổ Văn, Phổ Thuận lập công xuất sắc nhất. Ngày 28/1/1966, du kích Phổ Quang diệt 12 tên Mỹ khi chúng vừa vừa đổ quân xuống. Du kích Phổ An đánh địch ở An Thạch diệt 9 tên Mỹ, làm bị thương 4 tên, thu 1 máy PRC25, 30 quả lựu đạn. Ngày 3I/1/1966, du kích xã Phổ Nhơn, Phổ Phong chặn đánh quân Mỹ ở Nhơn Phước, Vĩnh Xuân diệt 18 tên. Lính Mỹ hốt hoảng bỏ chạy, du kích đuổi theo diệt thêm 3 tên nữa. Ngày $2 / 2 / 1966,11$ chiến sỹ đại đội 219 và 20 du kích Phổ An đánh địch 6 giờ liền diệt 106 tên Mỹ, bắn rợ 5 máy bay. Ngày 3/2/1966 lính Mỹ dùng hàng chục máy bay trực thăng đổ 1 tiểu đoàn xuống dốc Bà Trưởng, phía tây nam xã Phổ Cường hòng chặn đánh quân chủ lực của ta tự Hoài Nhơn (Bình Định) tiến ra. Xã đội trưởng Phổ Cường và 8 du kích mưư trí lợi dụng địa hình, tiến công tiêu diệt 57 tên, buộc lính Mỹ phải bỏ dở cuộc hành quân. Ngày hôm sau $4 / 2 / 1966$, địch tiếp tục cho 12 máy bay lên thẳng đổ quân xuống đèo Mỹ Trang. Đồng chí thôn đội trưởng và du kích xã Phổ Cường mai phục và dùng lựu đạn ném vào máy bay Mỹ đang đổ quân, máy bay cháy, toàn bộ quân Mỹ trong máy bay bị tiêu diệt. Ngày 5/2/1966, một trung đội của đại đội 219 phục kích ở xã Phổ An diệt 59 tên Mỹ. Ngày 12,13/2/1966 du kích Phổ Minh
chống càn, diệl 64 tên địch, trong đó có 13 tên sụp hầm chông. Trong một trận đánh khác, em Việt (Phổ Minh), một mình phụ trách 114 hầm chông, đã mưu trí làm 4 tên Mỹ sập hầm .v.v..

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc đó, tỉnh đã tuyên dươong quân và dân huyện Đức Phổ danh hiệu "Lá cờ đầu chống Mỹ". Lực lượng vũ trang huyện vinh dự được giữ lá cờ luân lưu củ̉a tỉnh. Xã Phổ Cường được tặng danh hiệu xã "Kiên cường". 15 xã trong huyện đã được quân khu V công nhận là đơn vị "Anh hùng diệt Mỹ".

Cùng với những thành tích trong chiến đấu chống quân xâm lược, cuối năm 1966, Huyện uỷ Đức Phổ mở cuộc vận động "4 tốt" (Hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng lập trường tư tưởng tốt, làm tốt công tác vận động quần chúng, tiốn hành tốt công tác xây dựng Đảng). Tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 12, bài viết của đồng chí Trường Sơn về kinh nghiệm sau một năm đánh Mŷ và nhất là lời Kêu gọi chống Mỹ cứu nước của Hồ Chủ tịch ngày 17/7/1966... Những đợt sinh hoạt chính trị nới trên đã góp phần xây dựng và củng cố tinh thần quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của quân và dân Đức Phổ, đồng thời khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Sau một nãm trực tiếp chiến đấu với quân Mỹ, đặc biệt là bẻ gãy cuộc hành quân của địch trong chiến dịch "Diều hâu đôi", quân và dân Đức Phổ đã có những hiểu biết hơn về khả năng, quy luật hoạt động của quân $M y ̃$, rút ra được những kinh nghiệm tác chiến chống lại đội quân xâm lược mạnh hơn
nhiều lần về quân số và phương tiện chiến tranh. Đó là những cơ sở hết sức quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ tiếp tục giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

2/ Góp phần đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai của đế quốc Mỹ ( 1966 - 1967).

Bị thất bại nặng nề về sinh lực, phương tiện chiến tranh trong cuộc phản công chiến lự̛̣c mùa khô lần thứ nhất (19651966), Mỹ - nguy ráo riết chuẩn bị lại lực lượng chuẩn bị mở cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai (1966-1967). Trong đợt phản công này, Mỹ - nguy thực hiện chiến lược hai gọng kìm "tìm diệt" và "bình định" hòng giành lại thế chủ động trên chiến trường.

Quảng Ngãi là trọng điểm "bình định" của Mỹ - nguy ở khu V. Chúng tập trung ở Quảng Ngãi 12.000 quân tinh nhuệ của Mỹ và Nam Triều Tiên, trong đó chủ yếu ở Bình Sơn và Đức Phổ. Đối tượng mà Mỹ "tìm diệt" bao gồm bộ đội chủ lực, lực lượng vũ trang địa phương, du kích và cán bộ. Bối tượng mà Mỹ "bình định" là đánh vào đời sống nhân dân, làm cho nhân dân mất hết phương tiện trụ bám, phải rời bỏ xóm làng tập trung vào các khu dồn, mất hết khả năng che chở, ủng hộ bộ đội và du kích chiến đấu.

Để thực hiện có hiệu quả hai gọng kìm "tìm diệt" và "bình định", Mỹ - nguy sử dụng tối đa sức mạnh của không quân, xe cơ giới, pháo binh, tận dụng khả năng cơ động nhanh bằng các chiến thuật "bủa lưới, phóng lao", thọc sâu, đánh nhanh bằng xe bọc thép, không vận và các chiến thuật biệt kích, tập kích, đi đôi với chiến tranh gián điệp, tâm lý.

Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 1966, ở Đức Phổ địch đã tiến hành 448 cuộc càn quét, có ngày chúng tiến hành 5 lần càn quét vào một thôn. Tất cả các phương tiện chiến tranh hiện đại được Mỹ - nguy huy động vào càn quét. Máy bay HU1A, tàu rọ dùng để bắn giết, bắt cóc cán bộ, đảng viên. xúc dân vào khu dồn, máy bay B52, B57 ném bom, xe tăng. máy ủi hạng nặng cày ủi xóm làng, pháo kích từ biển hoạc từ trận địa pháo ở các điểm cao vào những nơi chúng nghi ta đóng quân. Chúng rải chất độc hoá học xuống vùng giải phóng, thậm chí chúng bỏ cả vào giếng nước nhưở Phổ An.

Từ tháng $12 / 1966$ đến tháng $4 / 1967$, quân Mỹ liên tiếp mở các cuộc hành quân Liên kết 78 , Đắc - hao 6 , Liên kết $82, \mathrm{Ma}$ lơ. Chúng đưa vào chiến trường Đức Phổ đủ các binh chủng như bộ binh nhẹ, lính dù, thuỷ quân lục chiến, ky binh không vận. Chúng xây dựng căn cứ quân sự Gò Hội gồm sân bay và khu hậu cần phục vụ cho căn cứ; xây dựng khu hậu cần cơ chiến đoàn ở Núi Cửa (Phổ Vinh), căn cứ núi Chớp Vung (Phổ Thuận), các căn cứ ở Sa Huỳnh, Núi Dâu, mở các con đường nối liền căn cứ với quốc lộ số 1 , đường từ Vinh Hiển đi căn cứ núi Chớp Vung (gọi là đường mới), từ quận ly đi căn cứ hậu cần ở Phổ Vinh, sửa chữa những đoạn quốc lộ 1 bị hư hỏng nặng.

Sức mạnh của quân Mỹ đã tăng lên nhiều lần, nhưng quân và dân Đức Phổ đã sẵn sàng chờ giặc đến để tiêu diệt. Liên tiếp từ tháng 1 đến tháng $3 / 1967$, lực lượng vũ trang huyện và du kích đã tiến công tiêu diệt địch ở nhiều nơi trong huyện như Phổ Minh, Phổ An, Phổ Thạnh, Phổ Phong, Phổ Quang. diệt 4.000 tên địch, phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh
hiện đại. Trong đó nổi bật là các trận đánh của lực lượng vũ trang huyện và du kích Phổ Minh diệt một đại đội Mỹ ở đồi Sa Bình; du kích Phổ Ninh tiêu diệt 360 tên Mỹ, thu 12 súng; đêm 18/3/1967 bộ đội đặc công tập kích tiêu diệt đại đội bảo an số 425 tại Đá Heo; tiểu đoàn 83 tiêu diệt 6 xe tăng địch đang càn quét tại Phổ An. Đặc biệt là cơ sở của ta đã đột nhập vào khu hậu cần Phổ Vinh, đốt cháy hàng trăm tấn xăng dầu, hàng trăm nhà bạt chứa bom đạn, phá huỷ hai tàu địch, hàng trăm tên địch trong khu hậu cần và trên tàu bị chết. Tiếng bom nổ kéo dài tới 2 ngày đêm làm rung động nhà cửa tận thị trấn.

Đồng thời với đấu tranh vũ trang, quần chúng nhân dân trong huyện cũng tích cực phối hợp với lực lượng vũ trang . du kích đánh địch. Bà con nông dân đi làm đồng theo đōi tình hình địch, tìm chỗ ở, làm hầm tránh pháo, hầm bí mật cho lực lượng vũ trang và du kích trú quân. Chị em phụ nữ, các em thiếu nhi cũng lập công xuất sắc, giúp chiến sĩ, du kích đánh giặc. Nhiều cuộc đấu tranh chính trị của quần chúng nổ ra đòi quân Mỹ không được đốt phá nhà cửa, giết hại nhân dân. Nổi bật nhất là cuộc đấu tranh của 23.000 đồng bào kéo vào quận ly tố cáo bọn chư hầu Nam Triều Tiên giết hại 400 dân thường ở Bình Hoà (Bình Sơn).

Mặc dù, Mỹ - nguỵ không đạt được mục tiêu "bình định" và "tìm diệt" như chúng mong muốn, nhưng các cuộc càn quét, bắn phá liên miên của chúng đã gây nhiều thiệt hại cho đời sống và sản xuất của nhân dân. Nhiều làng xóm bị xe tăng, máy bay và các cuộc càn quét của địch san thành bình địa, ruộng đồng bị bom đạn cày xới khiến cho nhiều người
phải bỏ̉ quê hương, tản cư đến những vùng ít ác liệt. Đến giữa năm 1967, 45.000 đồng bào trong huyện đã phải rời vùng giải phóng để đến nơi khác hoặc phải vào các khu dồn do địch lập ra.

Chiến tranh lan tràn khắp mọi nơi, chị em phụ nữ trở thành người gánh vác mọi công việc: đóng góp lương thực, đi dân công, du kích, thay nam giới chăm lo việc gia đình. Để tiếp tục giữ vững và phát huy phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong huyện, động viên mọi người đoàn kết, đấu tranh chống quân xâm lược Mỹ và tay sai, Huyện uỷ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong những năm trước mắt là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, trong đó đặt lên hàng đầu là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Trên cơ sở đó, tiến hành đồng bộ 3 mặt công tác: công tác Đảng, công tác quần chúng, công tác quân sự, triệt để thực hiện phương châm " 3 bám" (cán bộ bám dân, dân bám đất, du kích bám địch).

Đảng bộ lấy cuộc vận động "4 tốt" trong Đảng làm nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên là phải bám dân làm công tác vận động nhân dân, cùng nhân dân bám làng, bám địch. Đảng viên rèn luyện tư tưởng tốt là kiên địch lập trường kháng chiến, nhất trí với đường lối của Đảng, nắm vững phương châm phương pháp đấu tranh, không hữu khuynh, dao động...Đảng bộ thường xuyên tiến hành các đợt học tập, chỉnh huấn các chủ trương của Trung ương, Khu uỷ, Tỉnh uỷ; tổng kết, phổ biến kinh nghiệm đánh địch, biểu dương những cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu; nâng cao năng lực công tác, kỹ-chiến thuật quân sự, phát động căm thù, phát động phong trào hành động cách mạng.

Được cán bộ, đảng viên đi sâu sát, vận động, nhân dân khắp nơi trong huyện đã vượt qua nhiều gian khổ. hy sinh vùng lên chống quân xâm lược Mỹ. Nhân dân các xã Phổ An, Phổ Quang, Phổ Thuận. Phổ Hiệp nắm tay nhau, giằng co không cho địch bắt về các khu dồn. Nhân dân trong các khu dồn đấu tranh đòi địch cho ra ngoài để làm ăn. Du kích và cán bộ xây dựng công sự ven núi hoặc nằm hầm bí mật trong vùng tranh chấp, trụ bám hoạt động. Nhờ tiến hành đồng bộ các biện pháp giành dân, bám đất, sau một thời gian bị địch đánh phá ác liệt, nhân dân đã trở về quê hương sinh sống, tiếp tục đấu tranh. Đến cuối năm 1967, riêng ở phía bắc huyện đã có 15.000 dân trở về vùng giải phóng.

Cuộc phản công chiến lược mùa khô thứ hai của Mỹ - nguy bị thất bại thảm hại, buộc chúng phải chấm dứt vào giữa tháng 5/1967. Từ thế phản công, địch chuyển sang thế phòng ngự.

3/ Tiến công và nổi dậy, góp phần đánh bại chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ.

Bị thất bại trong 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965-1966 và 1966-1967, Mỹ - nguy gặp nhiều khó khăn không chỉ trên các chiĉ́n tường mà ngay ở trong lòng nước Mỹ. Vì vậy, Bộ Chính trị chủ trương động viên sự nỗ lực cao nhất của quân và dân hai miền Nam Bắc, chuyển cách mạng miền Nam sang giai đoạn mới - giai đoạn giành thắng lợi quyết định.

Thực hiện được quyết tâm chiến lược đó, toàn quân, toàn dân ta mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt khắp nông thôn và đô thị, đưa cuộc chiến tranh vào tận sào huyệt
của địch, tiêu diệt và làm tan rã đại bộ phận nguy quân, đánh đổ nguỵ quyền, tiêu diệı một bộ phận quan trọng quân Mỹ, buộc Mỹ phải chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam nước ta.

Quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi ra Nghị quyết nêu rõ: Động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ của cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên các chiến trường bằng 3 mũi giáp công, phối hợp toàn khu, toàn miền khẩn trương xây dựng lực lượng vũ trang, du kích xã, thôn, du kích mật và hợp pháp, các đội quyết tử cả về số lượng và chất lượng, đáo ứng kịp thời cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt vào Tết Mậu Thân, năm 1968.

Công tác chuẩn bị cho tổng tiến công và nổi dậy được tiến hành một cách khẩn trương ${ }^{(1)}$. Huyện uỷ tổ chức chỉnh huấn cho cán bộ, đảng viên và chiến sỹ lực lượng vũ trang và tổ chức cho nhân dân học tập tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng và trong nhân dân.

Cùng với chỉnh huấn, Huyện uỷ tập trung củng cố lực lượng vũ trang theo hướng tinh gọn, có chất lượng chiến đấu cao, có khả năng tiêu diệt địch nhanh chớng. Đồng thời, huyện cũng sắp xếp lại lực lượng chính trị thành 2 thê đội. Thê đội chiếm lĩnh (còn gọi là thê đội 1 ) và thê đội tiến công (còn gọi là thê đội 2 ). Thê đội chiếm lĩnh có nhiệm vụ giành chính quyền ở thị xã, thị trấn, sau khi lực lượng vũ trang đã đập tan lực lượng

[^39]địch. Thê đội tiến công có nhiệm vụ cùng du kích thôn, xã giành chính quyền ở cơ sở. Toàn bộ lực lượng chính trị của huyện là 11.000 người, được tổ chức thành các tiểu đội đến tiểu đoàn. Trong từng đơn vị có lực lượng trung kiên làm nòng cốt. Đây là những người tự nguyện, được tuyển chọn, được tập dượt và rèn luyện trong các cuộc đấu tranh chính trị. Các lực lượng hoạt động trong thị trấn và trong hàng ngũ địch được rà soát lại. Tổ chức bộ máy chỉ đạo huyện tạm thời cũng được quy định lại. Hai cơ quan chỉ đạo cao nhất là cơ quan chỉ đạo tiền phương và cơ quan tổng động viên. Cơ quan chỉ đạo tiền phương do đồng chí bí thư Huyện uỷ đứng đầu.

Để kiểm tra sự chuẩn bị của lực lượng chính trị, ngày 27/12/1967, 3.000 đồng bào các xã ven thị trấn Đức Phổ tổ chức một cuộc tập dượt quy mô lớn. Ngày $10 / 1 / 1968$, huyện lại tổ chức tiếp một cuộc đấu tranh với hơn 5.000 người trong các ô, ấp, khu dồn đôi trở về làng cũ. Nhìn chung công tác chuẩn bị tổng tiến công và nổi dậy đã được tiến hành rất khẩn trương, chu đáo. Lương thực, thực phẩm, vũ khí đều đã sẫn sàng.

Đúng 2 giờ 30 phút ngày $31 / 1 / 1968^{(1)}$, cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt nổ ra ở tất cả các nơi trong tỉnh. Ở thị xã Quảng Ngãi, các cơ quan đầu não của địch bị tấn công như: bộ tư lệnh sư đoàn 2 nguy, toà hành chính tỉnh, sân bay... Ba vạn quần chúng từ các huyện ồ ạt kéo về thị xã, phối hợp với

[^40]quần chúng nội thị nổi dậy phá nhà lao, khu dồn, diệt ác ôn. Mỹ - nguy bị đánh từ nhiều nơi, tổn thất rất nặng. Tuy nhiên, cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta không giành được thắng lợi dứt điểm như mục tiêu đề ra.

Ở Đức Phổ, đêm 30/1/1968 ở Phổ Cường hàng nghìn quần chúng trang bị bằng vũ khí thô sơ, với các đơn vị đấu tranh chính trị thuộc thê đội 1 làm nòng cốt kéo đến ấp Mỹ Trang. chuẩn bị giành chính quyền. Tại thời điểm này, trong huyện chưa có tiến công quân sự, địch xả súng bắn chết 5 người, bị thương 8 người. Ở Phổ Châu, lực lượng chính trị và quần chúng rầm rộ xuống đường tuần hành, kéo qua đồn bót $\mathrm{Mỹ}$. Trong quần chúng có người cải trang thành ni cô, một số người ăn mặc theo kiểu cao bồi. Lính Mỹ không đàn áp. Sáng 31/1 (tức mồng một Tết Mậu Thân, theo lịch miền Nam), tại bắc Phổ Thạnh, du kích giả làm người đi chúc tết, đến ngang đồn Đá Heo bất ngờ tiến công đồn. Cùng lúc 1.500 quần chúng kéo vào ấp Thạch Bi (Sa Huỳnh) kết hợp với quần chúng bên trong nổi dậy lùng bắt ác ôn. Địch từ Đá Heo bắn vào ấp, sau đó kéo vào ấp, vây bắt những người tham gia cuộc nổi dậy tra hỏi để truy cán bộ. Quần chúng đấu tranh trực diện với địch, phân hoá địch, giành lại những người bị bắt. Cơ sở bên trong dùng xe máy đưa cán bộ hoạt động bất hợp pháp ra ngoài. Để hỗ trợ đồng bào trong ấp, quần chúng bên ngoài đấu tranh chính trị, ngăn cản được 2 trung đội địch trên đường kéo về ấp đàn áp nhân dân.

Cũng trong sáng $31 / 1 / 1968$, lực lượng vũ trang và du kích tiến công đich ở sân bay Gò Hội, phá huỷ 8 máy bay, 13 xe co giới của địch. Căn cứ Mồ Côi (Phổ Minh) cũng bị lực lượng vũ
trang tấn công, phá huỷ 8 khẩu pháo. ở thị trấn. lực lượng vũ trang tiến công tiêu diệt một số ác ôn, lực lượng chính trị lọt vào cơ sở bên trong phát động quần chúng nổi dậy phá khu dồn. Trước đó, ngày 29/1/1968. đồng bào 5 xã Phổ Văn, Phổ An, Phổ Quang, Phổ Thuận, Phổ Phong gồm 4.000 người đợi sẫn từ hôm trược, khi du kích đánh chốt đầu cầu Trà Câu, liền tiến thẳng vào chiếm lĩnh đồn Trà Câu. Tuy nhiên, cuộc đánh chốt đầu cầu không hiệu quả, trong khi mục tiêu chính là đồn Trà Câu không có tiến công quân sự. Địch trong đồn xả súng bắn vào quần chúng, người trước ngã, người sau tiến lên, đội quân chính trị không lùi bước. Trong đợt cuộc đấu tranh này ta hy sinh 30 người, bị thương hàng trăm người, bị giam cầm, tra tấn 500 người khác.

Theo kế hoạch, cuộc khởi nghĩa ở thôn, xã được tiến hành trong điều kiện cuộc tiến công và nổi dậy ở thị xā, thị trấn giành thắng lợi. Nhưng điều kiện đó đã không thực hiện được. Nguyên nhân là sự phối hợp tiến công giữa lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị chưa chặt chẽ, lực lượng vũ trang chưa đủ sức tiến công đè bẹp lực lượng địch ở các trọng điểm, tạo điều kiện cho quần chúng nổi dậy giành chính quyền. Do đó, du kích không đánh được các chốt điểm mà chỉ cùng quần chúng phá ấp và trụ sở củal nguỵ quyền và diệt ác ôn. Khởi nghĩa chỉ giành được thắng lợi ở một số thôn xã.

Trong ngày đầu của cuộc nổi dậy, bọn địch rất hoang mang, chúng co thủ, đề phòng, máy bay địch cũng ít hoạt động. Quần chúng trơng các khu dồn nổi dậy trở về làng cũ mà không bị địch ngăn cản.

Ngày $31 / 1 / 1968$, theo kế hoạch của tỉnh, lực lượng chính tri của huyện gồm hàng nghìn người ở các xã Phổ An, Phổ Quang, Phổ Văn, Phổ Thuận và nhân dân các xã phía đông Mộ Đức trương băng, cờ, khẩu hiệu theo ven biển tiến về thị xã. Nhưng đến Nghĩa Dõng được tin cuộc tiến công quân sự của ta vào thị xã không đạt được mục đích đề ra, đồng bào phải phân tán lực lượng, trở về an toàn.

Ngày 7/2/1968, 2.600 quần chúng nổi dậy kéo vào quận lỵ. đấu tranh, bị địch xả súng bắn phải chịu thương vong lớn. Ngày $11 / 2 / 1968$, một cuộc biểu tình của 2.750 người kéo vào quận lỵ đòi thả những người bị địch bắt. Ngày 25/2/1968, lại có cuộc nhập thị nữa của 1.350 người.

Trong cuộc tiến công thứ 3 của toàn tỉnh, lực lượng vũ trang tiến công địch ở 5 mục tiêu thuộc căn cứ Gò Hội và căn cứ chợ Chiều (Phổ Khánh). Ở Gò Hội, lực lượng vũ trang tiến công phá huỷ 2 trạm phát điện, 2 kho xăng dầu, làm nổ 2 kho bom đạn, đốt cháy hàng triệu đô la của Mỹ. Đặc biệt, 7 chiến sỹ đơn vị 120 của huyện tiến công vào câu lạc bộ Mỹ, tiêu diệ́t 120 tên địch.

Tuy không đạt được mục đích đề ra, nhưng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, năm 1968 ở Đức Phổ nói riêng, toàn miền Nam nói chung đã làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, làm đảo lộn thế bố trí chiến lược của Mỹ - nguy, buộc chúng phải từ bỏ chiến lược "tìm diệt" và "bình định", thay vào đó là chiến lược "quét và giữ". Nó chứng tỏ khả năng chỉ đạo chiến lược, chỉ đạo chiến tranh sắc bén của Đảng. Tuy vậy, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy, ta cũng có những thiếu sót là đã đề ra mục tiêu quá cao so với
điều kiện thực tế, trong khi đó việc vạch kế hoach và làm công tác tư tưởng lại đơn giản, chỉ tính đến khả năng đạt thấng lợi như mong muốn, nên kết quả chung bị hạn chế. Một số nơi lực lượng cách mạng bị tổn thất đáng lẽ cơ thể tránh được.

Sau đợt tổng tiến công mùa xuân năm 1968, Tỉnh uỷ triệu tập hội nghị mở rộng, tổng kết giai đọan đầu của cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Căn cứ vào tổng kếl của Tỉnh uỷ và tình hình thực tiễn phong trào cách mạng ở Đức Phổ, Huyện uỷ tổ chức chỉnh huấn cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng. Huyện uỷ cũng tổ chức các hội nghị chuyên đề về đấu tranh chính trị. Các cuộc sinh hoạt này góp phần giải quyết những thắc mắc và tâm lý hoài nghi xuất hiện trong quá trình tiến hành cuộc tổng tiĉ́n công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Vào thời điểm đó, trong một cuộc càn quét, giải toả vùng ven thị xã Quảng Ngãi, ngày $16 / 3 / 1968$, lính Mỹ gây ra vụ thám sát man rợ, giết chết cùng một lúc 504 đồng bào ở Sơn Mỹ (Sơn Tịnh). Biến căm thù thành hành động, cùng với quân và dân trong tỉnh, quân và dân Đức Phổ mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy đợt 2 và 3 (tức chiến dịch Hè - Thu nãm 1968).

Yêu cầu của đợt tiến công này là: tiếp tục tiến công vào thị xã, thị trấn, quận ly, tiêu diệt một số mục tiêu quan trọng thuộc các cơ quan đầu não của Mỹ - nguy, tiêu diệt bọn ác ôn, cảnh sát, binh lính, gián điệp, chiếm lĩnh chốt lại một số nđ̛i, tạo điều kiện cho quần chúng nổi dậy phá ách kìm kẹp củ̉a địch, giành quyền làm chủ, giải phóng toàn bộ vùng ven thị xã, thị trấn, phá toàn bộ khu dồn, khu tập trung, đánh phá một số cầu lớn, trong đó có cầu Trà Câu.

Mở đầu chiến dịch, trong nửa đầu tháng 4/1968, lực lự̛̣ng vũ trang, du kích và nhân dân các xã trong huyện đồng loạt tiến công địch. Kết quả, trong đợt tiến công này, lực lượng vũ trang đã tiêu diệt 75 tên địch, phá huỷ hàng chục xe cơ giới. Ngày 12/4/1968, khoảng 1.200 dồng bào kéo vào quận ly, chọ Cung, Thạch Bi đưa đơn đòi chấm dứt càn quét, cướp bóc.

Nhìn chung qua 3 đợt tổng tiến công và nổi dậy năm 1968, quân và dân Đức Phổ đã giành được nhiều thắng lợi to lớn và toàn diện, loại khỏi vòng chiến đấu 3.500 tên địch, trong đó có 1.700 tên Mỹ. Nhiều thôn, xã ta đã phá rã, phá lỏng ách kìm kẹp của dịch.

Sau 3 dợt tổng tiến công và nổi dậy, Mỹ - nguỵ tuy bị tổn thất nặng nề, nhưng bộ máy nguỵ quyền chưa bị tan rã và đảo lộn lởn. Chính quyền nguỵ ở huyện về cơ bản vẫn còn. Đó là điều kiện để chúng củng cố và tăng cường lực lượng, liên tiếp phản kích, đánh phá phong trào cách mạng của nhân dân huyện nhà. Về phía ta, tuy giành được ưu thế trên chiến trường, nhưng do phải tập trung lực lượng đánh vào thị xā, thị trấn, nên địch lợi dụng cơ hội đơ đẩy mạnh "bình định cấp tốc" vùng nông thôn. ở các xã ven biển, chúng dùng tàu chiến vây bắt ngư dân đánh cá, đốt nhà và phương tiện hành nghề. Trước tình hình đó, Huyện uỷ phát động nhân dân nổi dậy đấu tranh đòi My - nguỵ chấm dứı càn quét, cướp bóc. Đặc biệt, trong tháng 10/1968, nhân dân Thạch Bi kéo đến đồn Mỹ đòi bồi thường ghe mành bị chúng đốt phá, đòi chấm đứt việc phong tở mặt biển và kéo đến hội đồng xã đấu tranh chống bọn nguy quyền không cho ngư dân làm ăn, dòi cách chức ấp trưởng Thạch Bi. Cuộc đấu tranh thắng lợi, các chủ 202
tàu lớn hứa bán đồ nghề, ấp trưởng Thạch Bi bị cách chức. Nhân dân các xã Phổ Hiệp. Phổ Khánh cũng nổi dậy đấu tranh chống địch đốt phá, cướp bóc, đòi tự do làm ăn. Địch phải nhượng bộ.

Sau 3 năm liên tục tiến công địch, đến cuối năm 1968 . 40.000 dân trong huyện được giải phóng và giành quyền làm chủ (bằng một nửa dân số lúc bấy giờ của huyện Đức Phở). 12.000 người ở trong vùng tranh chấp. 17.600 người còn bi địch kìm kẹp ở những mức độ khác nhau. Tuy bị tổn thất lớn. nhưng lực lượng vũ trang huyện vẫn duy trì ở số lượng 153 cán bộ, chiến sỹ. Lực lượng du kích, tuy giảm về số lượng. nhưng chấl lượng chiến đấu được nâng cao. Đến tháng 11/1968, du kích xā trong toàn huyện có 40() người, du hích thôn có 820 người.

Chính quyền cách mạng được củng cố. Từ các Uỷ ban nhîn dân tự quản trong thời kỳ chống chiến lược "chiến tranh dạ̃c biệt", đến cuối năm 1968, 10 xã trong huyện đã bầu cử Hội đồng Nhân dân giải phóng bằng phiếu và thành lập Ự ban Nhân dân giải phóng. Trong các cuộc bầu cử, $98 \%$ cử tri dã di bỏ phiếu. Các xã như Phổ Hoà, Phố Minh. Phổ Ninh. Phơ Nhơn, Phổ Thạnh đã có Uỷ ban Nhân dân giải phóng lâm thời. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân giải phóng̣ huyện cũng được thành lập thông qua bầu cử. Đồng chí Lê Thuyên, phó bí thư Huyện uỷ được bầu làm chủ tịch Uỷ ban nhân dân giải phóng huyện.

Đến cuối năm 1968, toàn huyện có 4.500 hội viên nóng hội, 5.500 hội viên phụ nữ. So với năm 1967, tổng số hội viên nông hội và hội phụ nữ có cao hơn, nhưng chỉ bằng $1 / 2$ năm
1966. Số hội viên Hội liên hiệp thanh niên giải phóng năm 1966 là $6.0(0)$ hội viên, nhưng cuối năm 1968 chỉ còn 1.000 hội viên. Tuy số người trong tổ chức giảm, nhưng quần chúng rất hăng hái tham gia công tác và đóng góp cho kháng chiến.

Tiếp tục thực hiện chính sách ruộng đất, năm 1967 chính quyền cách mạng trong huyện đã tạm cấp thêm 75 mẫu ruộng vắng chủ cho nông dân nghèo, năm 1968 cấp 156 mẫu công điền, 193 mẫu công bản và 393 mẫu ruộng vắng chủ. Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể đã tích cực lãnh đạo nhân dân đấu tranh với địch để giữ vững sản xuất, bảo vệ hoa màu, khôi phục các hình thức hợp tác được xây dựng từ năm 1962.

Công tác động viên nhân tài, vật lực đạt được nhiều kết quả, đáp ứng nhu cầu kháng chiến trong huyện và góp phần phục vụ yêu cầu của tỉnh và khu. Huyện đã động viên cho quỹ đảm phụ kháng chiến năm 1966 là 990 tấn lúa và 783.000 đồng, năm 1967 là 462 tấn lúa và 1.900 .000 đồng, năm 1968 là 440 tấn gạo, 6.744 .000 đồng và 110 chỉ vàng. Riêng đồng bào trong vùng địch kiểm soát đã làm nghĩa vụ kháng chiến đước 1,2 triệu đồng. Ban kinh tài của huyện tổ chức thu mua rrong vìng giải phơng và vùng địch kiểm soát được 277 tấn gạo.

Mặc dù điều kiện chiến tranh ác liệt, các hoạt động văn hớ giáo dục, y tế, xã hội vẫn được duy trì. Năm 1967, phần lớn số trường học trong huyện bị địch đốt phá. Sang năm 1968, nhiều trường học được phục hồi. Trong vùng giải phóng của huyện duy trì thường xuyên 100 lớp học, với 3.000 học sinh.

Bốn năm chống chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ, quân và dân Đức Phổ đã lần lượt đánh bại hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965 - 1966 và 1966-1967 và đỉnh cao là cùng với quân và dân trong tỉnh tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh bại hoàn toàn chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ. Thắng lợi đó có ý nghĩa rất to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nược của nhân dân ta. Bởi vì, mục tiêu của đế quốc Mỹ trong chiến lược "chiến tranh cục bộ" là tiêu diệt chủ lực quân giải phóng, bình định miền Nam. Do đó, chúng đã tập trung thực hiện mục tiêu đó bằng một bộ máy chiến tranh khổng lồ, v̛̛̉i hàng chục vạn quân Mỹ và chư hầu, được trang bị vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại chưa từng có trong lịch sử chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Nhưng, đế quốc Mỹ đã thất bại. Mặc dù vậy, với bản chất của một tên đế quốc hung hãn, đế quốc Mỹ vẫn không chịu từ bỏ̉ âm mưu xâm lược nước ta. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nưởc của nhân dân ta nới chung, nhân dân Đức Phổ nói riêng bước vào một thời kỳ mới vô cùng gian khổ khó khăn, nhưng nhất định thắng lọi.

## Chương $X$

## GÓP PHẦN ĐÁNH BẠI CHIẾN LỰ̛̛C "VIÊT NAM HOÁ CHIẾN TRANH" CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (1969-1972)

## 1/ Đánh bại kế hoạch "bình định cấp tốc" của Mỹ-nguy.

Sau thất bại của chiến lược "chiến tranh cục bộ" ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất từ sau chiến tranh thế giới thứ II. Trưởc sức ép của nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới phản đối chiến tranh Việt Nam, đế quốc Mỹ buộc phải đề ra chiến lược "Việt Nam hơa chiến tranh". Thực chất chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" là Mỹ tiếp tục sử dụng quân đội Mỹ làm chỗ dựa cho học thuyết "dùng người Việt đánh người Việt" bằng tiền bạc, vũ khí Mỹ. Mục tiêu của chiến lược này là từng bước rút dần quân viễn chinh Mỹ về nước, đồng thời nâng dần khả năng chiến đấu của quân nguy, vừa xuống thang chiến tranh, vừa phản công quyết liệt để chống lại phong trào cách mạng của nhân dân ta.

Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" là một chiến lược hết sức thâm độc. Nhưng như Nghị quyết của Bộ Chính trị, tháng 4/1969 nhận định: chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" ra đời trong thế thua, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh. nhưng lại muốn xuống thang trên thế mạnh; phải rút quân Mỹ ra mà lại muốn quân nguy mạnh lên; muốn giảm thương vong và chi phí cho chiến tranh, nhưng lại buộc phải rút quân nhở giọt, kéo dài và mở rộng chiến tranh; muốn xoa 206
dịu sự chống đối ở trong nước và dư luận thế giỡi. nhưng không che giấu được sự tàn bạo của chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh". Đó là mâu thuẫn cợ bản và là chỗ yếu trong chiến lược chiến tranh mới của đế quốc Mỹ.

Thực hiện chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh", ở Quảng Ngãi, Mỹ - nguy liên tiếp mở các cuộc hành quân "bình định nông thôn", lấn chiếm vùng giải phóng. Chúng coi "bình định" là biện pháp quyết định sự thành bại của chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh". Đi đôi với "bình định nông thôn", Mỹ - nguy củng cố lại hệ thống nguy quyền ở các thị xã, thị trấn. Chúng chia lại các khu phố, ấp, khớm để dễ quản lý, mỗi liên gia gồm 5 gia đình, chúng gọi là "ngũ gia liên bảo" để dễ kiểm soát lẫn nhau.

Trong bối cảnh đó, tháng 1/1969, Đảng bộ huyện Đức Phổ tổ chức Đại hội lần thứ II (trong kháng chiến chống Mỹ). Đai hội kiểm điểm tình hình phong trào cách mạng của nhân dân Đức Phổ từ khi bắt đầu tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhất là trong thời kỳ 1965-1968, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục đưa phong trào cách mạng của nhân dân huyện nhà phát triển trong giai đoạn mới.

Đại hội biểu dương nhiững thành tích đã đạt được của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà trong 7 nă $m$, góp phần cùng cả nước đánh bại 2 chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ. Trong 7 năm đương đầu với một tên đế quốc hùng mạnh nhất thế giởi, lực lượng vũ trang và nhân dân Đức Phổ đã đánh gần 3.500 trận, loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục tên địch, bắn rơi và phá huỷ 278 máy bay địch, phá huỷ 335 xe quân sự, thu 600 súng các loại. Lực lượng chính trị đã tiến hành hơn 8.000
cuộc đấu tranh với quy mô khác nhau, thu hút gần nửa triệu lượt người tham gia. Lực lượng binh vận đã làm tan rã và gọi hàng 4.500 binh sỹ địch.

Từ năm 1959 đến năm 1968, nhân dân Đức Phổ đã có 2.660 lượt người tham gia thanh niên xung phong phục vụ ở các chiến trường, mỗi đợt 4 tháng trở lên; 920 lượt người đi dân công hoả tuyến với tổng số 21 vạn ngày công, ngoài ra nhân dân còn tham gia đi dân công phục vụ chiến đấu ở các vùng trong huyện. Tất cả các xã trong huyện đều lập công xuất sắc. Các giới đồng bào đều hăng hái tham gia kháng chiến, đóng gốp sức người, sức của cho tiền tuyến. Tuổi trẻ huyện nhà xứng đáng là lực lượng đi đầu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đa số đoàn viên thanh niên trực tiếp cầm súng chiến đấu. Hàng nghìn thiếu niên trong huyện tham gia thiếu niên quân.

Với những thành tích đã đạt được trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Phổ được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III, tháng 3/1968 tuyên dương vì đã lập công xuất sắc góp phần làm thất bại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất của Mỹ - nguỵ ( 1965-1966 ); giữ vững liên tục phong trào đấu tranh chính trị trong 3 năm chống chiến lược "chiến tranh cục bộ" của Mỹ nguy và thành tích đặc biệt xuất sắc của thiếu niên trong huyện.

Đại hội cũng đánh giá cao thành tích xuất sắc của Đảng bộ huyện trong công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ gần 4 năm (1965-1968), Đảng bộ đã kết nạp được 1.385 đảng viên. Tổng số đảng viên trong Đảng bộ vào thời điểm tổ chức Đại 208


Đồng chí
ĐINH TRỌNG TÂN
Bí thư Huyện ủy 1969-1973
hội là 1.040 đồng chí, tăng 375 đồng chí so với đại hội trước. Trong nhiệm kỳ 1965-1968, toàn Đảng bộ có 430 cán bộ, đảng viên hy sinh, hơn 500 đồng chí được điều động nhận nhiệm vụ mới ở ngoài huyện. Cũng trong nhiệm kỳ, do nhu cầu công tác, nên đã có 4 lần thay đổi bí thư Huyện uỷ, đó là các đồng chí Phan Minh Nga, Mai Xuân Ba, Đoàn Nhật Nam và Nguyễn Thế Tẩu. Trong công tác xây dựng Đảng, đại hội đặc biệt nhấn mạnh thành tích của Đảng bộ về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng lòng tin tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên. Đồng thời đi liền với công tác tư tưởng, Đảng bộ hết sức coi trọng giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, bảo đảm sự đoàn kết, nhất trí cao trong các tổ chức Đảng và các ngành quân - dân - chính. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhân tố quyết định sự thắng lợi của phong trào cách mạng của nhân dân Đức Phổ trong những năm chống các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 23 uỷ viên chính thức. Đồng chí Đinh Trọng Tân được bầu làm Bí thư Huyện uỷ.

Thành công của đại hội đã tạo ra những thuận lợi cơ bản để Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ bước vào cuộc đấu tranh mới, gớp phần cùng với cả nước đánh bại chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" của đế quốc Mỹ.

Thực hiện chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh", đầu năm 1969, đế quốc Mỹ tiến hành kế hoạch "bình định cấp
tốc" ở Đức Phổ, với mục tiêu "bình định" thêm 17 ấp mới, ngoài những ấp do chúng đang kiểm soát. Để thực hiện mục tiêu đó, Mỹ - nguỵ tập trung một lực lượng lớn gồm 5 tiểu đoàn, khoảng 3.500 tên Mỹ. Kể cả lực lượng quân nguỵ, thì lực lượng địch tương đương 1 sư đoàn và 200 máy bay, xe tăng, pháo hạng nặng. Về chiến thuật, Mỹ sử dụng thủ đoạn "tam giác chiến" (chiến tranh du kích, chiến tranh tâm lý gián điệp, chiến tranh kinh tế). Chúng dùng đủ các loại quân, thám báo, biệt kích, cảnh sát, lập các đoàn "bình định" do Mỹ chỉ huy để càn quét, gom dân vào ấp chiến lược.

Với lực lượng quân sự đông gấp 10 lần lực lượng vũ trang huyện Đức Phổ lúc đó, Mỹ - nguỵ điên cuồng đánh phá khắp nơi trong huyện. Chúng kết hợp các thủ đoạn càn quét, đánh phá huỷ diệt môi trường sống, đổ quân bất ngờ, phục kích khắp nơi để truy quét lực lượng kháng chiến.

Bọn "cóc lết" tăng cường càn đi, quét lại. Bọn ác ôn là người địa phương đi theo chúng để nhận mặt cán bộ, đảng viên, bắt tra tấn và giết ngay tại chỗ, hòng làm cho nhân dân khiếp sợ phải bỏ làng vào khu dồn. Chúng đốt nhà, đặt mìn đánh sập hầm, lấp giếng nước, phá hoại hoa màu, đốt cháy hàng trăm mẫu mía, nhổ hàng trăm mẫu lúa đang lên xanh tốt. Độc ác hơn, chúng đợi nhân dân đi gặt lúa để cướp lúa ngay trên đồng. Trong nhiều trận càn, lính Mỹ thẳng tay cướp bóc của cải, hãm hiếp phụ nữ, bắt tất cả mọi người đẩy lên xe, máy bay lên thẳng đổ xuống các khu dồn. Trong quý III/1969, ở thôn Hiệp An (Phổ Phong), địch đốt 80 ngôi nhà chỉ trong một trận càn. Nhiều thôn ở xã Phổ Cường, Phổ Thạnh có tới $80 \%$ nhà cửa của nhân dân bị địch đốt phá. ở

Phổ Thuận, chúng đặt mìn phá đập Liên Chiểu. Ở các xã Phổ An, Phổ Quang, Phổ Văn, Phổ Thuận, địch dùng hàng chục xe tăng, xe ủi cày xới, biến các xã này thành vành đai tráng. Dọc quốc số I , trong phạm vi từ 200 đến 500 mét, chúng dùng xe phun lửa đốt sạch cả các bụi cây nhỏ. Ở các xã ven biển, chúng nã pháo từ tàu chiến neo đậu ngoài biển, dùng máy bay B52, B57 ném bom. Có đêm xā Phổ An phải hứng chịu 5 trận đánh phá bằng máy bay của địch. Thôn Phần Thất (Phổ Quang) có ngày bị máy bay đánh phá 8 lần. Đầu năm 1969. máy bay Mỹ ném bom xã Phổ Hiệp làm cháy gần 100 ngôi nhà, làm chết và bị thương 15 người. Tháng 1/1970, Mỹ thả xuống xã Phổ Vinh 50 thùng thuốc độc. Tính chung, toàn huyện coó 47 thôn trong tổng số 92 thôn bị bom đạn Mỹ tàn phá mang tính chất huỷ diệt.

Mặc dù Mỹ - nguỵ dùng các phương tiện chiến tranh hiện đại để huỷ diệt môi trường sống, nhưng chúng vẫn không huỷ diệt được quyết tâm bám trụ của nhân dân Đức Phổ. Vì vậy, trong những vùng trắng, bọn "Mỹ lết" vẫn ngày đêm mai phục, tàn sát cán bộ, du kích về bắt liên lạc với nhân dân hoặc bắt những người trở về làng cũ.

Đối với những vùng do địch kiểm soát, chúng tăng cường sử dụng những thủ đoạn kinh tế và gián điệp nhằm khuất phục nhân dân. Một mặt, chúng bày trò "cải cách nông thôn", "cải cách điền địa", cho dân vay tiền mua máy móc, mua heo con, dùng vải, gạo, bột mỳ... mua chuộc quần chúng. Mặt khác tổ chức phân loại, "thanh lọc" nhân dân để phát hiện cơ sở cốt cán, gia đình có liên quan với cách mạng.

Sự đánh phá tàn bạo của Mỹ- nguy đã gây nhiều tổn thất cho phong trào cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện

Đức Phổ. Tư tương hoang mang, dao động, ngại hy sinh, gian khổ xuất hiện trong một số cán bộ, đảng viên. Trong thời điểm đó, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Đức Phổ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên chịu đựng khó khăn, gian khổ, bám đân., bám cơ sở, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Về công tác tổ chức, Đảng bộ chú trọng xây dựng lực lượng trong vùng địch kiểm soát, đặc biệt là xây dựng "chi bộ 2 ", gồm những đảng viên hoạt động trong quần chúng xã, thôn mình bị địch xúc tát vào khu dồn.

Với việc giải quyết kịp thời về mặt tư tưởng và tổ chức. quân và dân Đức Phổ biến căm thù thành hành động cách mạng, đã vùng lên, thi đua giết giặc lập công. Đêm 25/2/1969, 12 chiến sỹ đặc công tập kích cứ điểm Xương Rồng diệt 105 tên Mỹ. Đêm hôm sau, ta lại tiến công tiếp vào sở chỉ huy Mỹ ở Gò Hội. Cũng thời gian trên, du kích xã Phõ̃ Vinh dùng chất nổ đánh vào khu hậu cần của Mỹ tại Núi Cửa. đốt cháy kho nguyên liệu, gây cho địch nhiều thiệt hại nặng. Ngày 26/2/1969, đại đội 219 đánh vào quận ly và doanh trại lính bảo an, diệt nhiều tên địch. Các khu dồn dân ở Thạch Bi, Xóm Bảy, Chợ Cung, Mỹ Trang, Thanh Lâm, Trà Câu đều bị lực lượng vũ trang tấn công, tạo đà cho quần chúng nổi dậy giành quyền làm chủ. Đêm 22/3/1969, lực lượng vũ trang tỉnh tiến công cứ điểm núi Chớp Vung, tiêu diệt 80 tên địch, phá huỷ 3 khẩu pháo 105 ly . Nhân cơ hội đó, lực lượng vũ trang huyện tiến công vào hầu hết các chốt điểm của địch trong huyện. Hàng ngàn đồng bào đổ ra đường đào hào, chôn cọc sắt, làm tê liệt giao thông trên quốc lộ I . Nhân dân trong vùng địch kiểm soát nổi dậy diệt ác, xoá bỏ tàn tích của địch.

Phản kích lại cuôc tiến công và nổi dậy cüa quàn và dian ta, địch mở cuộc càn quét vào phía tây và phia bíc huṣẹn. Chung bắn chết 30 người ở An Tây (Phổ Nhơn), 19 người đ̛̉ vùng : (Phổ Thuận). Cãm phẩn trước những hành động tàn bậo cúa quân thù, đồng bào 2 xã lập bàn thờ, kéo về quẫn lỵ biču tình. buộc quân Mỹ phải ký vào giấy công nhận đã tàn sait và gị̀ thiệt hại cho nhân dân. Trong các cuộc chiến đấu đầ ḥ̣ sinh. gian khổ, các lực lượng vũ trang và các tầng lộp nhiin diàn dà sáng tạo ra nhiều cách đánh địch, phối hợp nhịp nhàng giửa lực lượng đánh địch tại chổ với đánh địch càn quél lừ bèn ngoài, giữa phục kích diệt xe cơ giới với triệt phá đường gian thông ... nên đã gây cho Mỹ - nguy nhiều thiệt hại nạng nề.

Giữa lúc quân và dân hai miền Nam Bấc đang đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì ngày $2 / 9 / 1969$. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào và chiến sỹ cả nước. Huyện uỷ và các cấp uỷ trong huyện tổ chức lễ truy điệu Người ở khắp các thôn, xã trong vùng giải phóng. Hơn 5.000 đồng bào trong vùng dịch kiểm soát, bằng nhiều hình thức khác nhau đã làm lễ tưởng niệm Bác. Biến đau thương thành hành động cách mạng, theo chủ trương của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ mở đợt sinh hoạt chính tị "học tập và làm theo Di chúc của Bác nhằm xây dựng quyết tâm khắc phục khó khăn, tập trung sức đánh bại kế hoạch "bình định cấp tốc", tiến tới đánh bại hoàn toàn chiến lược "Viç̣ Nam hoá chiến tranh" của đế quốc Mỹ. Khẩu hiệu "trụ bám" của Đảng đã đi vào cuộc chiến đấu của quân và dân Đức Phổ một cách sinh động. Ở hai xã Phổ An và Phổ Quang, noi làng xóm bị Mỹ tàn phá nặng nề nhất, nhưng Mỹ - nguy cày ủi
trước thì nhân dân dựng lại lều trại sau, địch càn quét, tàn phá làng khác thì nhân dân lại trở về dựng lều, đào hầm trụ bám. Nhân dân ở khu dồn Quán Vịt (Phổ Thuận) tẩy chay thủ đọan dụ dỗ của địch, hắt đổ cả bột mì và bắp mà chúng "cứu trợ". Ở những khu dồn khác, nhân dân đấu tranh bà̀ng cách làm mất trật tự, mất vệ sinh, đòi tự do đi lại làm ăn, đòi trở về nơi ở cũ. Tổ chức Đảng trong các khu dồn vừa lãnh đạo nhân dân đấu tranh, vừa xây dựng lực lượng cách mạng với những mức đô khác nhau.

Tuy vậy, trong thời gian này do địch đàn áp khốc liệt, phong trào cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Phổ sũng gặp không ít khó khăn, phức tạp. Cuộc chiến đấu giữa ta và địch là một cuộc chiến không cân sức, lại ở trong một thời gian dài, sự chi viện của tỉnh, khu gặp nhiều khó khăn, do đó lực lượng vũ trang huyện bị tổn thất lớn. Tính đến đầu năm 1970, lực lượng du kích các xã Phổ An, Phổ Quang, Phổ Vinh, Phổ Khánh, Phổ Nhơn, mỗi xã chỉ còn từ 3 đến 5 đồng chí. Lực lượng vũ trang huyện chỉ còn 11 đồng chí. Để khắc phục tình trạng trên, Huyện uỷ chủ trương động viên cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần gương mẫu, vượt qua gian khổ, khó khăn, với tinh thần "một tấc không đi, một ly không rời", quyết tâm bám trụ địa bàn để xây dựng, củng cố, bổ sung lực lượng chiến đấu chống quân xâm lược, ra sức huấn luyện để tinh nhuệ hoá, đặc công hoá lực lượng vũ trang huyện và du kích, bù lại nhược điểm quân số ít, phát động phong trào tự tạo vũ khí, cho chiến sĩ và du kích tìm bom, đạn của địch để chế vũ khí tiêu diệt địch. Khắp nơi dấy lên phong trào tự tạo vũ khí giết giặc. Du kích Phổ Hoà mang cơm gói
lên núi cưa bom đạn của địch, tháo lấy thuốc nổ, cho vào ống đèn tuýp làm mìn tự tạo. Nhờ vũ khí tự tạo, du kích Phổ Hoà đã diệt 50 tên Mỹ. Du kích Phổ Văn tự làm bom bay, phóng vào đồn địch, gài chông, mìn quanh đồn địch. khiến bọn địch không dám ra khỏi đồn càn quét. Du kích và nhân dân Phổ Thuận đào hầm bí mật trên ruộng, đợi địch đến tiêu diệt. Ngay ở những nơi địch kìm kẹp chặt chẽ nhất như ô Lê Văn Duyệt, ấp Mỹ Trang, nhân dân cũng nổi dậy đấu tranh chính trị đòi địch bỏ thiết quân luật, đòi lấp hầm chông, phá rào của địch. Nhân dân thị trấn tố cáo tội ác của Mỹ - nguy ngay trước mặt quận trưởng trong cuộc mit tinh do chúng tổ chức. Càng về sau phong trào đấu tranh chính trị, binh địch vận càng phát triển mạnh mẽ, với nhiều hình thức phong phú, nhất là từ khi Mỹ bắt đầu rút quaân, phái đoàn của Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam có mặt tại hội nghị Pa ri (25/1/1969). Tết Nguyên đán năm 1970, nhân dân thôn Thiệp Sơn (Phổ Thuận) "mời" lính Mỹ về nhà ăn Tết, nhân cơ hội đó, bà con vận động được lính Mỹ ở núi Chớp Vung không đi với lính nguỵ cướp lúa của bà con nông dân. Nhân dân ấp Chợ Chıểu (Phổ Khánh) đấu tranh, buộc địch phải cho tự do đi lại làm ăn. Nhân dân Phổ Thạnh buộc địch cho họp chợ Dốc (Phú Long, Phổ Khánh) là vùng giải phóng, mà không bị đánh phá.

Tháng 8/1970, Đảng bộ huyện tổ chức Đại hội lần thứ III (trong kháng chiến chống Mỹ). Tham dự đại hội có 58 đại biểu chính thức. Đại hội đánh giá tình hình hoạt động của Đảng bộ và phong trào cách mạng trong huyện nhiệm kỳ qua (1/1969-8/1970). Các đại biểu dự đại hội nhất trí nhận định rằng: Sau 18 tháng đấu tranh gay go, quyết liệt với kẻ thù,
dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân trong huyện đã bẻ gãy âm mưu "bình định cấp tốc" của Mỹ - nguy, góp phần đánh bại chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" của chúng, giữ gìn, bổ sung và củng cố lực lượng cách mạng, khôi phục và giữ vững địa bàn, giữ vững thế trận chiến tranh nhân dân.

Lực lượng vũ trang huyện và du kích trong điều kiện quân số ít, vũ khí, trang bị thô sơ đã dũng cảm chiến đấu, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Lực lượng du kích được bổ sung, nâng tổng số du kích toàn huyện lên 380 người, chất lượng tiếp tục được nâng cao. Trong 18 tháng, quân và dân huyện nhà đã loại khỏi vòng chiến đấu 5.840 tên địch, trong đó có hàng trăm tên Mỹ, phá huỷ 167 xe quân sự, bắn rợ và bắn hỏng 31 máy bay địch.

Phong trào đấu tranh chính trị phát triển phù hợp với đặc điểm của thời kỳ chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh". Toàn huyện đã huy động được 5.700 lượt người đấu tranh quy mô lớn và 1 vạn lượt người đấu tranh trực diện quy mộ nhỏ. Nhờ kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, nên ta đã giữ được hàng nghìn đồng bào khỏi bị bắt vào các khu dồn, đưa được 5.000 người từ các ô, ấp trở về, làm lung lay một phần ách kìm kẹp của địch trong các khu dồn còn lại. Với những kết quả đạt được, quân và dân Đức Phổ đã góp phần đánh bại thủ đoạn " bình định dồn dân" của địch.

Các mặt công tác khác cũng đạt được những kết quả quan trọng. Đến giữa năm 1970, toàn huyện có 2.970 hội viên nông hội, 3.200 hội viên phụ nữ. Chính quyền cách mạng đã quản lý nhân dân ở những mức độ khác nhau trong vùng giải
phóng, phục vụ tốt yêu cầu kháng chiến. Công tác y tế, văn hoá, an ninh, kinh tế đã vượt qua nhiều khó khăn, phục vụ nhiệm vụ trọng tâm là giành, giữ đất và chống "bình định" của địch.

Trong 1 năm rưởi, Ban kinh tài huyện đã thu cho quỹ đảm phụ kháng chiến 470 tấn gạo và 9 triệu đồng, mua được 540 tấn gạo, phục vụ yêu cầu chiến đấu của quân và dân trong huyện và đóng góp một phần cho cấp trên. Các tầng lớp nhân dân trong huyện đã tham gia đóng góp 90.700 ngày công dân công các loại, trong đó có 38.000 công dân công hoả tuyến.

Công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tư tưởng đạt được những kết quả tích cực. Ngăn ngừa có hiệu quả tâm lý ngại chiến tranh ác liệt, sợ hy sinh, gian khổ, cầu an, tiêu cực, trông chờ, ỷ lại cấp trên, đồng thời chống tác động của chiến tranh tâm lý, gián điệp của địch. Về công tác tổ chức, Huyện uỷ chú trọng nâng cao chất lượng các cấp uỷ Đảng cơ sở, lập các đoàn kiểm tra công tác phát triển Đảng, tích cực phát triển số lượng, đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên. Để phát huy tác dụng của các chi bộ và phù hợp với yêu cầu công tác chiến đấu, phục vụ chiến đấu, Huyện uỷ đã chia nhỏ chi bộ và tổ Đảng, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đảng viên. Đồng thời, Huyện uỷ chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng họạt động của các chi bộ trong vùng địch kiểm soát, nâng số lượng đảng viên hoạt động đơn tuyến.

Tại thời điểm đại hội, toàn Đảng bộ có 639 đảng viên, trong đó có 198 đảng viên nữ, 446 đảng viên chính thức, 15 đồng chí hoạt động hợp pháp. So với đại hội trước, số lượng đảng viên giảm $40 \%$, do hoàn cảnh chiến tranh ác liệt nên
nhiều đảng viên hy sinh và công tác phát triển Đảng hết sức khó khăn. Toàn Đảng bộ có 42 chi bộ thôn, 10 chi bộ cơ quan, 2 chi bộ lực lượng vũ trang.

Đại hội bầu Ban chấp hành mới gồm 17 uỷ viên chính thức. Đồng chí Đinh Trọng Tân được bầu lại làm Bí thư Huyện uỷ.

## 2/ Đánh bại âm mưu "bình định tại chỗ" của địch.

Sau hơn một năm thực hiện kế hoạch "bình định cấp tốc", đế quốc Mỹ vẫn chưa tạo được điều kiện cần thiết để quân nguỵ thay thế quân Mỹ. Trong khi đó sức ép dự luận tại nước Mỹ đòi rút quân về nước càng ngày càng dâng lên mạnh mẽ. Từ giữa năm 1970, ở Đức Phổ, Mỹ - nguỵ chuyển từ thủ đoạn "bình định cấp tốc" sang "bình định tại chỗ". Thủ đợn của địch là không đánh pháa ồ ạt trên quy mô lớn để để xúc, tát dân vào các khu dồn mà đánh bật lực lượng cách mạng khỏi dịa bàn dân cư, rồi kìm kẹp nhân dân tại chỗ. Cùng với kìm kẹp dân tại chỗ, địch củng cố các căn cứ, chốt điểm, xây dựng hệ thống phòng ngự song song với hệ thống kìm kẹp, dựa vào nhau để bảo vệ an toàn các căn cứ quân sự, bảo vệ quận lỳ, đường giao thông và những địa bàn quan trọng do chúng chiếm giữ.

Tháng 10/1970, Mỹ - nguy mở chiến dịch Bình Trang, trọng điểm đánh phá là xã Phổ Cường. Trong 4 tháng liền, chúng sử dụng thường xuyên từ 1 đến 2 tiểu đoàn bao vây toàn xã. Lính cộng hoà chốt chặt các lối ra vào làng, canh gác trên các cánh đồng quanh làng. Lính bảo an, dân vệ và các đội "bình định" vào lục soát từng ngôi nhà để truy tìm cán bộ. Nhiều nơi trong huyện, Mỹ - nguỵ cũng thực hiện thủ đoạn "bình định tại chỗ"
như Phổ Cường, gây khó khăn cho phong trào cách mạng ở địa phương.

Trong lúc đó, tháng 3/1971 tại mặt trận đường 9 - Nam Lào. quân và dân ta phối hợp với quân, dân Lào đánh bại cuộc hành quân "Lam Sơn 719" của Mỹ - nguy, tạo điều kiện cho khắp miền Nam đẩy mạnh cuộc tiến công tiêu diệt địch, đẩy quân địch vào thế bị động, lúng túng.

Ở Đức Phổ, lực lượng vũ trang tỉnh tiến công vào các chốt Núi Dâu (giữa hai xã Phổ Cường, Phổ Khánh), Núi Bé (Phổ Cường) và các chốt dọc quốc lộ số I . Nhân cơ hội đó, lực lượng vũ trang và nhân dân nhiều xã thôn trong huyện nổi dậy tiến công, tiêu diệt hàng loạt căn cứ, chốt điểm của địch, phá tan nhiều ô, ấp, khu dồn, giải phóng nhiều mảng rộng lớn nông thôn ở phía bắc và phía nam huyện. Nhiều người trong các khu dồn trở về làng cũ. Du kích các xã qua nhiều lần củng cố đã dày dạn hơn trong chiến đấu, đánh nhiều trận xuất sắc. Trong các trận chống càn, du kích Phổ Thuận, diệt 25 tên Mỹ, du kích Phổ Phong diệt 100 tên Mỹ - nguy. Du kích Phổ Cường dùng B40 diệt 9 tên địch ở Nga Mân. Du kích Phổ Hoà và Phổ Nhơn dùng mìn tự tạo đánh máy bay đổ quân, phá huỷ 2 máy bay và diệt 40 tên Mỹ.

Tháng 8/1971. quân Mỹ lần lượt rút khỏi Đức Phổ. Trước đó, chúng đã huấn luyện cho quân nguỵ lái máy bay, xe tăng, sử dụng pháo, lập luyện phòng thủ cãn cứ, chuẩn bị thay thế quân Mỹ. Tuy vậy, khi quân Mỹ rút, tinh thần quân nguỵ càng hoang mang, lo sợ. Chúng phải rút khỏi một số chốt điểm do quân Mỹ để lại.

Để cứu nguy cho quân nguy, trong quý III/1971 địch đưa đến Đức Phổ một tiểu đoàn quân chủ lực và bảo an dân vệ càn quét vùng Phổ Vinh để lập khu dồn Thanh Hiếu, nhằm bảo vệ vùng phía đông huyện ly. Chúng đốt 100 ngôi nhà, cướp trâu bò, tàn phá ruộng vườn, thả bom xăng đốt cháy núi Trà Phun, núi Làng và thôn Tân Khánh Nam (xã Phổ Vinh). Tháng $11 / 1971$, chúng đưa một tiểu đoàn quân chủ lực đến Phổ Khánh phát quang, xây lô cốt, rào ô ở Phú Long, chuẩn bị dồn dân từ Xóm 7 và Chợ Chiều (Phổ Khánh) về lập ấp mới. Dù quân nguy dùng tất cả các thủ đoạn để càn quét, dồn dân, lập ấp, nhưng trong điều kiện lực lượng và phương tiện giảm sút, khí thế của quần chúng lên cao, nên mưu đồ lập khu dồn ở Thanh Hiếu và Phú Long đều thất bại. Âm mưu "bình định" thôn Vĩnh An (Phổ Hiệp) của chúng cũng không thể thực hiện được.

Tháng 3/1971, Huyện uỷ chủ trương điều đội du kích Phổ Vinh thành lập đơn vị mang tên Quyết Chiến, đội du kích xã Phổ Cường thành lập đơn vị Quyết Thắng, đội du kích xã Phổ An thành lập đơn vị Quyết Tâm ${ }^{(1)}$.

Lúc này địch không lập được các khu dồn mới. Trong các ô, ấp cũ, lực lượng vũ trang và nhân dân liên tục tấn công. Đơn vị Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện - đơn vị mới thành lập - và du kích 2 xã Phổ Ninh và Phổ Nhơn tiến

[^41]công vào ô Nhà Thương, ô Thất Cao Đài và ô Gò Chợ gần quận ly, tiêu diệt và làm tan rã hàng trăm tên địch, thu nhiều súng đạn, làm cho bọn ác ôn khiếp sợ.

Tháng 5/1971, 3.000 đồng bào tập trung kéo vào Chợ Cung (Phổ Cường) phản đối hành động bắn giết, cướp phá của địch. Ngày 3 và 4/12/1971, 5.000 đồng bào, trong đó có cả những hành khách đi xe trên quốc lộ I kéo vào thôn Thạch Bi ( Sa Huỳnh) đấu tranh đòi trừng trị ác ôn, đòi bồi thường thiệt hại và giải quyết khó khăn về đời sống. Phong trào đấu tranh chính trị lôi cuốn cả học sinh, tín đồ Phật giáo và gia đình binh sỹ, nhân viên nguỵ quyền tham gia. Các cuộc đấu tranh chính trị trong năm 1971 đã cứu được 2.000 ngôi nhà khỏi bị giặc đốt, 47 cán bộ và nhân dân khỏi bị giặc bắt, hàng trăm chị em khỏi bị địch cưởng hiếp.

Để kịp thời chỉ đạo phong trào cách mạng đang dâng lên mạnh mẽ, tháng 5/1971, Bộ Chính trị chủ trương đẩy mạnh tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1972, nhằm giành thắng lợi quyết định, đánh bại chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" của đế quốc Mỹ.

Thực hiện chủ trương trên, tháng $1 / 1972$, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi triệu tập hội nghị và ra Nghị quyết vạch rõ nhiệm vụ của quân và dân trong tỉnh là: " Tranh thủ thời gian, nắm lấy thời cơ lớn, tạo thế, tạo lực, tạo thời cơ phát triển thế tiến công địch bằng 3 mũi giáp công trên cả 3 vùng, thực hiện cao trào mở mảng liên hoàn ở nông thôn, phát triển cao trào ở thành thị; phát động nhân dân nổi dậy, giành quyền làm chủ đều khắp, kiên quyết đánh bại về cơ bản kế hoạch "bình định
nông thôn" củ̉a địch ở địa phương, góp phần đánh bại chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" của đế quốc Mỹ."(1)

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Đức Phổ tổ chức quán triệt trong cán bộ, đảng viên về tình hình mới và quyết tâm chiến lược của Đảng trong thời gian tới. Sau khi học tập, quán triệt, Huyện uỷ phát động phong trào thanh niên vùng địch kiểm soát lên đường tham gia cách mạng. Kết quả huyện đã vận động được 500 thanh niên nhập ngũ, 300 thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ theo yêu cầu của cách mang. Trong vùng giải phóng, hầu hết thanh niên đều trực tiếp tham gia chiến đấu. Với lực lượng mới bổ sung, lực lượng vũ trang huyện được tổ chức thành 3 đại đội, với quân số 134 người.

Đặc biệt, tháng $12 / 1971,30$ nữ thanh niên từ 17 đến 18 tuổi, được điều động từ các cơ quan xung quanh huyện thành lập đơnn vị vũ trang nữ đầu tiên của huyện Đức Phổ, mang tên Lê Thị Hồng Gấm. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đơn vị đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, khiến quân thù phải khiếp $s o^{(2)}$.

Số lượng du kích xã, thôn đầu năm 1971 là 636 đồng chí. Du kích được huấn luyện chu đáo, theo chiến thuật "đặc công

[^42]
Đại đội nữ Lê Thị Hồng Gấm thành lập mùa xuân 1972
hoá". Đảng bộ cũng tích cực vận động nhân dân các xã Phổ An, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Thuận bị dạt lên các xã phía tây trở về làng cũ, đẩy mạnh công tác bung dân các khu dồn trở về, tiếp tục sản xuất và chiến đấu. Đầu năm 1972. ở trong các khu dồn, ta đã có hàng trăm đảng viên và đoàn viên. Lực lượng du kích mật, an ninh, cơ sở bên trong và cán bộ chỉ huy đấu tranh chính trị có gần 450 đồng chí, lực lượng đấu tranh chính trị có gần 500 nòng cốt, gần 100 "ngòi pháo" và hơn 3.500 quần chúng được tổ chức thành đội ngũ. Lực lượng nội tuyến, mật báo có hàng trăm người.
Đồng thời, huyện cũng đã huy động được lực lượng vật chất gồm hàng ngàn tấn gạo được nhân dân đơng góp, cả trong vùng địch kiểm soát. Hàng vạn ngày công được huy động để mở con đường phía tây huyện từ Phổ Nhơn đến giáp Bình Định. Huyện uỷ chủ trương mở các cuộc hội nghị quân, dân, chính để xác định quyết tâm và thành lập uỷ ban khởi nghĩa các cấp.

Ngày 30/3/1972, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1972 trên toàn miền Nam bắt đầu. Sau 2 tháng tiến công, tiêu diệt địch, quân và dân ta đã tiêu diệt 11 vạn tên địch, làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng ngự của $M y ̃$ - nguỵ trên chiến trường miền Nam.

Trong lúc đó ở Đức Phổ, từ đầu năm 1972 quân địch luôn luôn ở trong thế phòng thủ, tinh thần hoang mang, dao động. Tháng $3 / 1972$, chấp hành chủ trương của cấp trên, Tỉnh uỷ đề ra nhiệm vụ trọng tâm là: " nổi dậy giành dân, giành quyền làm chủ, phá sạch khu dồn, bung mạnh dân về vùng giải phóng, chứ không phải là chống "bình định". Tỉnh uỷ̉ cũng đề
ra 3 chiến dịch lớn trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1972. Đó là chiến dịch Xuân-Hè (13/4-30/6/1972), chiến dịch Thu (10/7-2/9/1972), chiến dịch tổng hợp sau Thu (còn gọi là chiến dịch 73-61) ${ }^{(1)}$.

Sau một thời gian chuẩn bị, đêm 12 rạng ngay 13/4/1972, chiến dịch Xuân - hè bắt đầu. Phối hợp với quân và dân các huyện bạn. sau 10 ngày tiến công tiêu diệt địch, quân và dân Dức Phổ đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 300 tên địch, buộc chúng phải tháo chạy khỏi 11 chốt điểm. Hơn 10.000 đồng bào bị địch kìm kẹp, nổi dậy giành quyền làm chủ, hoặc trở về làng cũ. Quốc lộ I bị cắt đứt ở phía bắc và phía nam quận ly. Trong lúc quân nguy đang trong cơn khốn quẫn, ngày $25 / 4$, tiểu đoàn chủ lực nguy và 8 tên cố vấn Mỹ bị điều động ra chi viện chiến trường Quảng Nam. Quân và dân ta chớp thời cơ đó, liên tục mở các cuộc tiến công, vây ép địch trong nhiều chốt ở Quán Vịt (Phổ Thuận), An Sở (Phổ Văn), Núi Làng (Phổ Vinh), Xóm 7, Chợ Chiều (Phổ Khánh). Ở ấp Thạch Bi (Phổ Thạnh), 3.000 quần chúng nổi dậy giành quyền làm chủ, trở về quê cũ. Quân địch ở thị trấn bị du kích các xã Phổ Hoà, Phổ Ninh bắn tỉa, phục kích chặn đánh trên các tuyến giao thông, khiến cho chúng không dám ứng cứu lẫn nhau.

Trong 90 ngày của chiến dịch Xuân - Hè, quân và dân trong huyện đã tiến công, loại khỏi vòng chiến đấu 900 tên địch, phá banh, phá lỏng hàng chục ấp, khu dồn, bức rút 10 chốt điểm, xoá bỏ tình trạng trắng dân ở 26 thôn, hình thành mảng giải phóng liên hoàn với hơn 25.000 dân ở phía bắc và phía nam huyện, đưa hàng chục ấp và một phần trong hàng

[^43]chục ấp khác từ thế bị kìm kẹp lên thế làm chủ hoặc lỏng kẹp. Thắng lợi trong chiến dịch Xuân - Hè ở huyện Đức Phổ là thắng lợi toàn diện về tiến công và nổi dậy, về tiêu diệt địch, giành quyền làm chủ và xây dựng thực lực cách mạng.

Sau chiến dịch Xuân - Hè kết thúc thắng lợi, ở Đức Phổ quân nguy chỉ còn 1.700 tên, một lực lượng rất nhỏ so với hàng chục vạn tên Mỹ - nguỵ trong những năm trước đó. Trong bối cảnh đó, Tỉnh uỷ lại phát động chiến dịch Thu, tiếp tục tiến công tiêu diệt địch, giành quyền làm chủ.

3/ Đánh bại thủ đoạn "Mỹ hoá" trở lại cuộc chiến tranh, tranh thủ thời cơ giải phóng gần toàn bộ huyện nhà.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1972 của quân và dân ta trên toàn miền Nam đã đẩy chế độ nguy quyền Sài Gòn đứng trước nguy cơ sụp đổ. Để cứu vãn tình thế, tháng 4/1972 tổng thống Mỹ -Ních xơn- điên cuồng đưa trở lại chiến trường Việt Nam một lực lượng lớn không quân và hải quân, cố vấn Mỹ đánh phá quyết liệt phong trào cách mạng miền Nam.

Trước hành động hiếu chiến của đế quốc Mỹ, Bộ chính trị đề ra nhiệm vụ của quân và dân ta là tiếp tục đẩy mạnh cuộc tiến công chiến lược ṭoàn diện trên chiến trường miền Nam. Ở Quảng Ngãi, Tỉnh uỷ quyết định mở chiến dịch Thu 1972. Trước khi toàn huyện Đức Phổ bước vào chiến dịch, Uỷ ban khởi nghĩa huyện công bố lời thề trước chiến sỹ, đồng bào:" Thề giữ vững truyền thống quê hương Nguyễn Nghiêm, đoàn kết, tin tưởng, đạp bằng mọi trở lực, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, giải phóng hoàn toàn quê hương Đức Phổ. Quyết tâm làm mũi nhọn xung kích, đưa đội quân vũ trang khởi
nghĩa của huyện, cùng toàn tỉnh chiếm lĩnh thị xã Quảng $\mathrm{Ngãi}$, giải phóng toàn tỉnh" ${ }^{(1)}$.

Ngày $16 / 9$ chiến dịch Thu bắt đầu. Ở phía bắc, kết hợp với tiến công và nổi dậy, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện bức rút 14 chốt điểm, giải phóng một mảng liên hoàn từ cầu Nước Mặn đến sát ô Lê Văn Duyệt. Ở khu vực thị trấn, quân chủ lực cùng lực lượng vũ trang huyện siết chặt vòng vây quân địch ở quận ly.

Đúng vào thời điểm đó, thực hiện chủ trương "Mỹ hoá" t tở lại cuộc chiến tranh, đế quốc Mỹ đưa đến Đức Phổ 3 tiểu đoàn biệt động, 17 khẩu pháo, 13 xe tăng, 5 trực thăng HU1 A . Tiếp đó, chúng tăng cường thêm tiểu đoàn 4 , thuộc sư đoàn 2 và 3 chiến đoàn xe bọc thép. Dựa vào quân số đông, vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại, quân nguy đánh chiếm các chốt điểm bị mất, nối lại giao thông trên quốc lộ I , cắm chốt, kẹp dân. Chúng dùng xe tăng, máy bay bắn phá, yểm trợ các cuộc hành quân càn quét, sửa lại cầu đường, dựng lại bộ máy tề nguy, tung tin lục quân Mỹ trở lại, bắt nhân dân "học tập" tuyên bố của Nguyễn Văn Thiệu...

Với sự phối hợp của lực lượng vũ trang địa phương, bộ đội chủ lực tiến công vào quận lỵ, tiêu diệt 450 tên địch, cắt đứt đường giao thông, buộc chủ lực nguỵ từ phía nam huyện ra cứu nguy cho quận lỵ. Sự hỗ trợ kịp thời của bộ đội chủ lực đã tiếp thêm sinh lực cho lực lượng vũ trang và nhân dân huyện nhà tiến công và nổi dậy đánh phá đường giao thông, bức rút hơn 10 chốt điểm ở phía nam huyện, giải phóng phần lớn xã Phổ Cường, giành lại quyền làm chủ ở nhiều thôn, ấp phía

[^44]bắc huyện từ sông Trà Câu trở ra. Trong vùng địch kiểm soát, ninân dân tiếp tự nổi dậy đấu tranh. Một số nợi quân địch nổi dậy phản chiến.

Kết thúc chiến dịch Thu 1972, quân và dân Đức Phổ đã giải phóng trên 15.000 dân, mở rộng vùng giải phóng liên hoàn 8 xã phía bắc và 5 xã phía nam huyện. Đảng bộ, quân và dân trong huyện củng cố tổ chức, làm tốt công tác tư tưởng và sã̃n sàng chiến đấu giành thắng lợi. Huyện cũng mở các cuộc sinh hoạt chính trị để đánh giá tình hình, phân tích những thắng lợi của quân và dân ta, nhận thức rõ âm mưu và thủ đoạn của địch, nâng cao ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân huyện nhà trong thời gian sắp đến.

Các chiến dịch tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1972 có tính chất liên tục, dài ngày, rộng khắp của quân và dân ta kể từ sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 . Với các chiến dịch này, cục diện chiến tranh ở miền Nam nói chung, Quảng Ngãi và Đức Phổ nói riêng đã có những chuyển biến căn bản, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pa ri, lập lại hoà bình ở Việt Nam, tạo bước ngoặt về thế và lực có lợi cho phong trào cách mạng của nhân dân ta.

Trước ngày Hiệp định Pa ri được ký tắt (23/1/1973), quân và dân Đức Phổ mở cuộc tiến công các mục tiêu quan trọng từ Trà Câu đến Thạch Trụ, cắt đứt và làm chủ nhiều đoạn trên quốc lộ 1 , làm tan rã một số đông dân vệ, phòng vệ dân sự, giải phóng hầu hết các thôn, xã phía bắc huyện. Ở các xã phía nam, bộ đội chủ lực và du kích đánh thiệt hại nặng 2 đại đội của liên đoàn biệt động 37 nguy, diệt và làm tan rã phần lớn tề điệp, ác ôn, tiêu diệt và bức rút 8 chốt điểm, thu nhiều vũ
khí, trong đó có 2 khẩu pháo 105 mm , giải phóng hoàn toàn khu vực từ Núi Dâu đến đèo Bình Đê, trong đó có cả cửa biển Sa Huỳnh.

Việc quân và dân ta giải phóng các xã phía nam huyện và Sa Huỳnh, cửa biển yết hầu trên quốc lộ 1 , đã làm cho Mỹ nguy choáng váng và lo sợ. Tính đến trước ngày ký kết Hiệp định Pa ri, toàn huyện Đức Phổ đã giải phóng 81 thôn trong tổng số 92 thôn lúc đó. Vùng giải phóng liên hoàn bao vây tất cả bốn phía vùng quân địch đang tạm thời kiểm soát ở quận ly.

Trong 4 năm chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh", quân và dân huyện Đức Phổ đã loại khỏi vòng chiến đấu 10.000 tên địch, trong đó có 2.780 tên Mỹ, diẹt 58 tên ác ôn. Bằng các cuộc đấu tranh chính trị và binh vận, quân và dân huyện Đức Phổ đã làm tan rã 800 binh sỹ nguy, vô hiệu hoá 8 đồn bót và 8 trung đội địch. Toàn huyện có 12 vạn lượt nhân dân tham gia các cuộc đấu tranh chính trị quy mô lớn và hàng chục vạn lượt người đấu tranh trực diện trong vùng địch kiểm soát.

Cùng với những thắng lợi đạt được trong chiến đấu, quân và dân huyện Đức Phổ đã đánh bại thủ đoạn bao vây, phá hoại kinh tế của địch, giữ vững sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, đóng góp một phần quan trọng nhu cầu vật chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở địa phương. Trong bốn năm, nhân dân đã đóng góp 2.970 tấn gạo, 31 triệu đồng và giúp mua cho cách mạng cả trong vùng địch kiểm soát 5.000 tấn lương thực. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nỗ lực vượt qua nhiều
khó khăn, gian khổ, hy sinh, vận động, giúp đơ lẫn nhau đấu tranh chống sự đánh phá của địch, bảo vệ sản xuất, duy trì quan hệ kinh tế và giao lưu giữa vùng giải phóng và vùng tạm thời do địch kiểm soát. Các hoạt động văn hoá, xã hội phục vụ kháng chiến vẫn được duy trì, gôp phần vào thắng lợi chung của quân và dân trong huyện. Trong kháng chiến gian khổ, ác liệt, trạm xá của huyện và các xã vẫn duy trì hoạt động thường xuyên, góp phần cứu chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cán bộ, chiến sĩ, du kích và đồng bào trong huyện. Đội văn nghệ huyện vẫn duy trì được quân số 12 đồng chí, thường xuyên biểu diễn, động viên cán bộ, chiến sỹ và đồng bào thi đua giết giặc, lập công. Mặc dù, trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, địch liên tục đánh phá, nhưng sự nghiệp giáo dục của huyện vẫn phát triển. Năm học 1972 - 1973, trong vùng giải phóng có 156 lớp học từ vở lòng đến lớp 4, với 4.000 học sinh. Các lớp bổ túc văn hóa vẫn được duy trì.

Công tác phát triển hội viên, đoàn viên các đoàn thể quần chúng trong 4 năm chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" có những chuyển biến tích cực. Số lượng hội viên các đoàn thể tăng trở lại từ đầu năm 1971. Cuối năm 1972, toàn huyện có 5.500 hội viên nông hội, 6.300 hội viên phụ nữ, 1.400 đoàn viên công đoàn, 1.000 hội viên thanh niên giải phóng. Năm 1972, nhiều thôn ở xã Phổ Cường và một số xã khác tổ chức đại hội nông dân, bình nghị cấp ruộng đất cho những hộ nghèo khó.

Để phục vụ yêu cầu của tiền tuyến, trong những năm 1969 - 1972, nhân dân huyện Đức Phổ đã đóng góp 36 vạn ngày công phục vụ tiền tuyến. Hàng năm có hàng ngàn thanh niên,
kể cả thanh niên trong vùng địch kiểm soát lên đường tòng quân cứu nước.

$$
\begin{gathered}
* \\
* \quad *
\end{gathered}
$$

Thắng lợi của quân và dân Đức Phổ trong những năm chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" của đế quốc Mỹ, nhất là thắng lợi của cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1972 đã góp phần cùng với quân và dân trong tỉnh và toàn miền Nam làm thay đổi cục diện chiến tranh, tạo ra thế và lực mới để quân và dân ta tiếp tục tiến lên giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Thắng lợi đó đã tạo bước ngoăt co bản, góp phần quyết định buộc đế quốc Mỹ phải ký kết Hiệp định Pa ri, rút hết quân Mỹ khỏi miền Nam.

Với ất cả những thắng lợi đã đạt được trong cuộc đấu tranh làm thất bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ vững tin bước vào cuộc đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

## Chương XI

## TổNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY GIẢI PHÓNG HOÀN TOȦN HUYỆN ĐỨC PHỔ, GÓP PHẦN GIẢI PHÓNG TOÀN TỈNH, TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT TỔ QUốC (1973-1975)

1/ Đấu tranh đòi địch thực hiện Hiệp định Pa ri, chống chính sách "tràn ngập lãnh thổ" của nguy quyền Sài Gòn, xây dựng và phát triển thực lực cách mạng.

Ngày 27/1/1973, chính quyền Ních xơn buộc phải ký Hiệp định Pa ri, với nội dung căn bản là chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam. Theo Hiệp định, Mỹ phải chấm dứt chiến tranh, rút hết quân Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam, cam kết tôn trọng các quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam, chấm dứt sự dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, thừa nhận thực tế ở miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị.

Tuy nhiên, Mỹ - nguy vẫn không từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta. Chúng chủ trương kéo dài chiến tranh bằng cách sử dụng quân đội Sài Gòn do Mỹ tổ chức, trang bị, huấn luyện và trực tiếp chỉ huy thông qua hệ thống cố vấn. Thủ đoạn chiến tranh mới của chúng chủ yếu là lấn chiếm và bình định.

Ở Đức Phổ, ngày 2 tháng 2 năm 1973, Mỹ - nguy điều động hai trung đoàn chủ lực, 3 liên đoàn biệt động, hai tiểu đoàn bảo an, tất cả tương đương 17 tiểu đoàn, chưa kể cảnh sát, dân
vệ cùng với 40 xe tăng, 39 khẩu pháo, với sự yểm trợ của máy bay và pháo hạm ồ ạt đánh chiếm vùng giải phóng trong huyện. Nguyễn Văn Thiệu đich thân đến Sa huỳnh đốc thúc binh lính càn quét các xã phía nam, chiếm lại cửa biển Sa Huỳnh, cắm lại 56 chốt, khai thông quốc lộ 1 . Chiến tranh tàn khốc hơn cả nhiều thời kỳ trước khi có Hiệp định Pa ri. Lấn chiếm đến đâu chúng bắt dân lấp hố bom, cắm cờ "ba que" hoặc vẽ cờ " ba que" ngay trên mái nhà (lợp tôn) để giành đất. Kẻ địch gieo rắc đau thương ở mọi nơi chúng lấn chiếm. Chỉ trong một tháng rưởi từ khi có Hiệp định, địch bắn hơn 200.000 quả đạn pháo, ném 3.500 quả bom xuống vùng giải phóng, giết hơn 300 người, đốt cháy và san bằng hơn 4.000 ngôi nhà, bắn giết và bắt đi nhiều trâu bò, lợn, gà. Riêng về vàng chúng đã cướp và thiêu huỷ 4.800 lạng.

Đồng bào các xã phía nam, nhiều nhất là các xã Phổ Khánh và Phổ Thạnh, chạy dạt đi các nơi. Riêng đồng bào chạy vào huyện Hoài Nhơn (Bình Định) hơn 5.000 người.

Trước những tội ác của nguỵ quân, nguỵ quyền Sài Gòn, lực lượng vũ trang của ta đánh trả quyết liệt. Tại Phổ Cường, chỉ trong 3 ngày lực lượng vũ trang tỉnh diệt và làm bị thương 112 tên. Đại đội nữ Lê Thị Hồng Gấm, lực lượng vũ trang huyện và du kích Phổ Ninh liên tục bám đánh một đại đội địch có xe tăng và phi pháo yểm trợ, diệt 46 tên, làm bị thương 16 tên. Đơn vị 120 của huyện chiến đấu suốt 20 ngày ở Núi Dâu, trong điều kiện lực lượng so sánh nghiêng hẳn về phía địch. Đội quân chính trị vừa đấu tranh chống địch, vừa hỗ trợ lực lượng vũ trang chiến đấu. Nhiều gương chiến đấu dũng cảm, chống quân địch lấn chiếm vùng giải phóng xuất hiện. 232


Có cụ già ở Phổ Cường bị địch bắn chết vì kiên quyết không cho địch hạ lá cờ tổ quốc trong vùng giải phóng. Có thiếu niên ở Phổ Văn cũng bị địch sát hại vì em không chịu gơ cờ tổ quốc theo lệnh của chúng. Có cụ già ở Phổ Thạnh giấu 11 thương binh trong vùng địch tạm chiếm và chuyển về nơi an toàn. Chị em phụ nữ Tân Diêm bất chấp bom đạn, bám sát chiến trường làm trinh sát, tiếp tế, cứu thương, chôn cất liệt sỹ. Ở Sa Huỳnh, nhân dân ứng đối trực tiếp với Nguyễn Văn Thiệu, tố cáo nguy quyền vi phạm Hiệp định. Đặc biệt là tại Phổ Phong, cán bộ và nhân dân đã tố cáo trước tổ công tác của Ban Liên hợp và Uỷ ban quốc tế về những vi phạm Hiệp định của chính quyền Sài Gòn ${ }^{(1)}$. Với nhựng bằng chứng cụ thể, tổ công tác của Ban Liên hợp quân sự 4 bên, Uỷ ban quốc tế và đại diện Mỹ xác nhận sự thật về những vi phạm của quân đội Sài Gòn, buộc đại diện của chúng phải thừa nhận.

Trong những ngày đầu thi hành Hiệp định, quân và dân Đức Phổ đã ngoan cường đấu tranh gìn giữ từng tấc đất vùng giải phóng, ngăn chặn chính sách "tràn ngập lãnh thổ" của địch. Tuy nhiên, do nguy quyền Sài Gòn có âm mưu từ trước, ta lại không đánh giá đúng tình hình, nên phong trào cách mạng chịu không ít tổn thất.

Trong thời điểm khó khăn, phức tạp đó, tháng 3/1973 Đảng bộ huyện tổ chức Đại hội lần thứ IV. Vào thời điểm diễn ra Đại hội, Đảng bộ huyện có 849 đảng viên, sinh hoạt ở 65 chi

[^45]bộ thôn, 10 chi bộ cơ quan, 5 chi bộ lực lượng vũ trang ${ }^{(1)}$. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá, kiểm điểm tình hình công tác xây dựng Đảng, mà trọng tâm là phục vụ nhiệm vụ chiến đấu. Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng đã có những bước phát triển mới. Huyện uỷ quan tâm đến củng cố các chi bộ yếu, phân công cho từng đồng chí huyện uỷ viên phụ trách chi bộ. Các đồng chí huyện uỷ viên và các đồng chí xã uỷ đi sát từng chi bộ, cùng các chi uỷ vạch kế hoạch bồi dưởng cho từng đảng viên. Các đoàn công tác ở khu và tỉnh cunng cùng huyện uỷ đi làm công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Cùng với củng cố về tổ chức, Huyện uỷ coi trọng việc đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nét mới trong công tác tư tưởng là Đảng bộ đã gắn việc giáo dục tư tưởng với ôn lại truyền thống, nâng cao tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trong nhiệm kỳ qua, Dảng bộ đã chú trọng công tác Đoàn, cố gắng phát triển Đoàn trong điều kiện số lượng thanh niên còn lại trong huyện rất ít. Cuối năm 1971, ở vùng giải phóng có 201 đoàn viên, trong đó có 84 đoàn viên nữ, ở vùng địch kiểm soát có 71 đoàn viên, trong đó có 44 đoàn viên nữ. Năm 1972, riêng vùng giải phóng có 618 đoàn viên, tăng 3 lần so với năm 1971. Để tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trung tâm, Huyện uỷ phân công một đồng chí uỷ viên thường vụ và 4 đồng chí huyện uỷ viên công tác trong lực lượng vũ trang.

Những cố gắng trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần làm xoay chuyển tình hình, nhất là ở những noi phong trào có

[^46]nhiều khó khăn, những nơi nhân dân chạy dạt trong ô, ấp, khu dồn.

Đại hội bầu Ban chấp hành mới của Đảng bộ gồm 21 uỷ viên chính thức và 4 uỷ viên dự khuyết. Trong đó có 6 đồng chí huyện uỷ viên là nữ. Đồng chí Đỗ Tiến Của (quê ở xã Phổ Cường) được bầu làm Bí thư Huyện uỷ.

Tháng 3/1973, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi tổ chức hội nghị lần thứ 7 và ra Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ chung của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh là đấu tranh buộc địch phải thi hành Hiệp định Pa ri. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của lực lượng vũ trang là tranh thủ củng cố, xây dựng và giữ vững vị trí chiến đấu, kiên quyết đánh bại các cuộc phản kích lấn chiếm của địch, giữ vững vùng giải phóng, làm hậu thuẫn cho phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng.

Việc quán triệt Nghị quyết của Tỉnh uỷ giúp cho Dảng bộ, quân và dân trong huyện bước đầu nhận thức được thực chất của tình hình và phương hướng giành thắng lợi trong thời kỳ mới, khắc phục một bước tư tưởng hữu khuynh, sợ vi phạm hiệp định, phá vở hoà bình, đồng thời khắc phục tư tưởng hoài nghi đối với thắng lợi to lớn đã giành được, không thấy hết giá trị của Hiệp định Pa ri.

Về phía địch, sau những đợt tiến công lấn chiếm ồ ạt ở phía nam và phía tây huyện, chưng tiếp tục mở rộng đánh chiếm ra toàn huyện, tập trung đánh phá ác liệt các xã ven biển, xúc dân ở đây lên quốc lộ 1 . Lấn chiếm đến đâu, địch cướp bóc, khủng bố, xây dựng bộ máy nguỵ quyền kìm kẹp nhân dân và tiếp tục lấn chiếm nơi khác. Ở những nơi lấn chiếm được, địch tiến hành "thanh lọc" quần chúng, khủng bố những người có
quan hệ với cách mạng, bắt họ làm giấy cam đoan không theo cộng sản. Địch còn bắt nhân dân kê khai tài sản, hoa màu ngoài đồng, tịch thu tài sản, hoa màu của những gia đình có người thoát ly. Dã man hơn, địch còn gài mìn trên ruộng lúa đã chín, làm cho nhiều thửa ruộng phải bỏ rụng. Binh lính nguy tập bắn máy bay, đánh xe tăng, tung tin thất thiệt, gây hoài nghi trong nhân dân đối với những thắng lợi của ta. Tuy vậy, âm mưu xấu xa của bọn chóp bu ở Sài Gòn không được sự đồng tình của số đông binh sỹ và nhân viên nguỵ quyền.

Ngày 29/3/1973, những tên lính Mỹ cuối cùng rút khỏi miền Nam. Sự kiện này mặc dù đã được nguỵ quyền Sài Gòn chuẩn bị từ trước, nhưng vẫn gây hoang mang dao động về tư tưởng, rệu rã về tổ chức trong phần lởn nguy quân, nguy quyền ở miền Nam nói chung, Đức Phổ nói riêng. Đối với quân và dân ta, sự kiện này càng khích lệ tinh thần chiến đấu, quyết tâm giải phóng quê hương.

Trong bối cảnh đó, ngày 26/3/1973, du kích Phổ Phong phối hợp với lực lượng vũ trang huyện đánh hai tiểu đoàn địch có xe tăng yểm trợ đi lấn chiếm, diệt 175 tên, đánh cháy 4 xe quân sự, trong đó có 2 xe tăng. Ngày 19/5, du kích Phổ An phối hợp với đơn vị 219 lực lượng vũ trang huyện chống càn ở An Thổ, diệt gọn một trung đội, với 20 tên địch.

Ở nhiều nơi địch lấn chiếm, đảng viên và du kích cùng nhân dân trụ bám xóm làng, không vào khu dồn khi quá bức xúc. Quần chúng tạm lánh đi thì đảng viên cùng đi với quần chúng giải quyết tư tưởng, cứu đói, cứu đau, lãnh đạo quần chúng trở về quê cũ khi điều kiện cho phép.

Lực lượng binh vận dùng loa phóng thanh tới binh lính trong chốt, điểm và binh lính dã ngoại. Cơ sở binh vận và


Đồng chí ĐỖ TIẾN CỦA
Bí thư Huyện ủy 1973-1975
quần chúng tuyên truyền trong binh sĩ và gia đình họ nội dung Hiệp định Pa ri, đường lối hoà bình, hoà hợp của ta, vạch trần chính sách hiếu chiến của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Nhiều binh sĩ nguỵ nhận ra sự thật, một số người có cảm tình với nhân dân. Nhờ sự vận dụng khéo léo 3 mũi giáp công, quân và dân ta hạn chế được hành động đánh phá của địch, làm cho tình hình ở một số nơi giảm bớt căng thẳng, có lợi cho nhân dân. Một số trung đội và đại đội địch thương lượng với ta hoặc án binh bất động. Nhiều binh sỹ địch sợ hãi, hoang mang khi phải đi hành quân, càn quét. Một số người trong nguy quyền xã, ấp thanh minh với nhân dân. Nguy quyền các xã Phổ Hoà, Phổ Ninh, Phổ Thuận, Phổ Văn không ngăn cản nhân dân trong vùng chúng kiểm soát trở về vùng giải phóng làm ăn. Một số tề xã cùng với nhân dân ký đơn đưa lên quận lỵ kiện bọn lính nguỵ càn quét, cướp phá, buộc địch phải bồi thường cho nhân dân tài sản bị thiệt hại.

Đi đôi với động viên và tổ chức nhân dân đấu tranh, Đảng bộ kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết về đời sống của nhân dân. Trong 3 tháng đầu năm, huyện đã chi 23 tấn gạo và 65.000 đồng cứu đói, cứu đau ở những nơi chiến sự ác liệt.

Công tác động viên nhân dân đông góp sức người, sức của phục vụ kháng chiến được Đảng bộ quan tâm, trong đó có một công tác mới là trao trả tù binh cho địch và đón nhận đồng chí, đồng bào bị địch bắt nay trao trả theo Hiệp định Pari ${ }^{(1)}$.

[^47]Đến giữa năm 1973, tuy tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng thế và lực của phong trào cách mạng trong huyện đã nhanh chóng được khôi phục.

2/ Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn huỵ̣̂n Đức Phổ, góp phần giải phóng toàn tỉnh, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Sau Hội nghị 21 của Ban chấp hành Trung ương, Tỉnh uỷ nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm vì đã phạm những sai lầm, hữu khuynh khi thi hành Hiệp định, chưa kiên quyết đấu tranh chống địch lấn chiếm vùng giải phóng, khiến cho ta bị mất đất, mất dân, phong trào cách mạng một số nơi lâm vào tình thế nghiêm trọng. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách lúc này là kiên quyết khắc phục tư tưởng hữu khuynh, chuyển cuộc đấu tranh lên một thế mới, chủ động tiến công và phản công địch lấn chiếm vùng giải phóng và vùng do nhân dân làm chủ, tiến công địch ở những nơi tranh chấp và vùng chúng kiểm soát.

Ở Đức Phổ, từ giữa năm 1973 đến năm 1974, địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh đánh phá. Trọng điểm là vùng đông bắc của huyện và các xã ở phía đông quốc lộ 1 . Ở những nơi không lấn chiếm bình định được thì chúng đánh trắng để tát dân vào khu dồn hay trên quốc lộ 1 . Để phối hợp và hỗ trợ cho các cuộc càn quét và ngăn cản các cuộc tiến công của quân và dân ta, địch tăng cường đánh phá bằng phi pháo và tung biệt kích vào vùng giải phóng, tiến hành trinh sát bằng máy bay do thám và gián điệp mặt đất. Mùa mưa năm 1973, địch huy động 2 tiểu đoàn và 13 xe tăng yểm trợ, mở đợt càn quét vào 4 xã Phổ An, Phổ Quang, Phổ Văn, Phổ Thuận. Chúng lợi
dụng lũ lụt để càn quét hòng khuất phục ý chí quyết tâm của quân và dân ta. Trong đợt càn quét này, chúng đã chôn sống 7 em thiếu niên ở xã Phổ An.

Tính từ tháng $3 / 1973$ đến tháng $12 / 1974$, ở Đức Phổ, địch đã sát hại 1.124 người, làm bị thương 1.400 người, đánh đập 4.000 người, đánh bom, cày ủi, đốt cháy 8.300 ngôi nhà, lều, đốt và cướp 600 ang lúa, 27 ngàn ang gạo, ủi phá 4.000 mẫu hoa màu.

Trong vùng địch kiểm soát, chúng tăng cường bố phòng, trang bị rốc két cho các chốt điểm, gài mìn, phát quang địa bàn, thường xuyên đổi quân để đề phòng bị lực lượng binh vận tác động làm rã ngũ, bắt những người "tình nghi" vào ngủ trong chốt, tăng cường hoạt động gián điệp. Chúng mở những chiến dịch chiêu hồi, chiêu hàng với khẩu hiệu "tìm về tổ ấm", dùng "sinh ly kế" và những thủ đoạn hèn hạ khác để bôi lem những người kháng chiến. Chúng thực hiện cảnh sát hoá bộ máy hành chính, quân sự hoá thanh niên, quân sự hoá học đường, đoàn ngũ hoá nhân dân, đưa sĩ quan và nhân viên cảnh sát nắm các chức vụ trong chính quyền xã, thôn, đưa nhiều loại cảnh sát về quận, xã, lập đoàn thanh niên Nguyễn Văn Thiệu, Hội phụ nữ vùng lên, hội đồng nhân sĩ trí thức, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức chính trị phản động: Dân chủ Đảng, Nhân xã Đảng, Quốc dân Đảng. Chúng ráo riết bắt lính, dùng lực lượng hành chính, quân sự, cảnh sát để vây bắt thanh niên cả ban đêm, ngoài đường, trên sông, biển. Những hành động cướp bóc của lính nguy, hậu quả của chính sách "đánh giặc theo kiểu con nhà nghèo" của Nguyễn Văn Thiệu ngày càng trắng trợn. Chúng thường
xuyên tổ chức các cuộc cướp lúa của nông dân. Tệ hại hơn chúng cướp cả lúa của gia đình binh sỹ nguy. Chúng mua vét lúa gạo, kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển lương thực, quy định mỗi máy xay xát chỉ được chạy 2 ngày trong tuần lễ.

Ngày 25/7/1973, lực lượng vũ trang tỉnh tiêu diệt 2 đại đội địch, làm nên chiến thắng núi Tròn (Sơn Tịnh), chủ động phản công và tiến công địch trên chiến trường toàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết 21 của Trung ương và của Tỉnh uỷ, quân và dân Đức Phổ vừa củng cố lực lượng vừa ra sức tiến công địch bảo vệ vùng giải phóng. Du kích xã Phổ Thạnh chặn đánh một đoàn xe địch khi chúng đi càn quét, diệt 54 tên, phá huỷ 3 xe cơ giới. Nhân dân phấn khởi, bọn tề nguỵ trong xã run sợ. Du kích Phổ Vinh phối hợp với lực lượng vũ trang huyện trong 2 tuần lễ chống địch lấn chiếm tiêu diệt 172 tên, làm bị thương 100 tên. Lực lượng vũ trang huyện và du kích Phổ An đánh bại cuộc càn quét của địch quy mô cấp tiểu đoàn, có xe tăng yểm trợ. Một số hình thức đánh địch táo bạo dūng cảm cũng xuất hiện trong thời gian này. Đồng chí Nguyễn Văn Trònn ${ }^{(1)}$, xã đội trưởng Phổ Thuận, giả đóng vai một sỹ quan nguỵ, đồng chí Bình, du kích xã vai lính nguy, đi trên một chiếc xe Jeep, diệt tên phó chủ tịch hội đồng xã khét tiếng gian ác và một cảnh sát, hai lính nguỵ. Du kích Phổ Thạnh cải trang thành lính nguy đi chợ, rồi tiến công thẳng vào đồn địch ...Các cuộc đấu tranh trực diện với địch của đồng bào các xã, thôn trong huyện cũng diễn ra sôi nổi.

[^48]Trong bối cảnh đó, tháng 12/1973 Huyện uỷ tổ chức hội nghị và nhận định rằng: trước mắt địch vẩn còn những điểm mạnh tạm thời, chúng còn khả năng tiếp tục " bình định lấn chiếm" trong huyện, nhưng diễn biến tình hình cho thấy chúng đang đứng trước nguy cơ tan rã, chúng càng điên cuồng đánh phá, càng chứng tỏ tư tưởng bi quan, hoang mang, dao động cực độ, lực lượng của chúng ngày càng bị căng mỏng do bung ra lấn chiếm, mâu thuẫn giữa bọn cộng hoà đi lấn chiếm với bọn tề xã, ấp ngày càng gay gắt, do bị địch đánh phá ác liệt, nên lực lượng vũ trang, du kích có bị tổn thất, nhưng thế trận đang từng bước được khôi phục. Trên cơ sở những nhận định đó, hội nghị chủ trương động viên quân và dân toàn huyện phát huy sức mạnh của chiến tranh nhân dân, đẩy mạnh đấu tranh chính trị, quân sự, đẩy lùi một bước kế hoạch " bình định" lấn chiếm của địch, củng cố xây dựng vùng giải phóng, đáp ứng nhu cầu kháng chiến; đẩy mạnh đấu tranh chính trị, binh vận, kết hợp với đấu tranh vũ trang làm rối loạn hậu phương địch, chuẩn bị lực lượng, nhất là lực lượng lãnh đạo trong vùng địch kiểm soát để huy động nhân dân nổi dậy làm chủ khi thời cơ đến.

Hội nghị quyết định những nội dung và chỉ tiêu cụ thể về xây dựng và huấn luyện đối với các đơn vị lực lượng vũ trang huyện và du kích xã; thôn, những chỉ tiêu về diệt địch, xoá chốt điểm địch và chỉ tiêu về phá ấp, giành dân cho từng địa phương.

Sau hội nghị, Huyện uỷ tổ chức hai đợt chỉnh huấn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát động quân và dân trong huyện thi đua lập công chào mừng kỷ niệm 29 năm khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945-11/3/1974).

Nghị quyết của hội nghị Huyện uỷ về kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 1974 được triển khai thực hiện trong điều kiện địch đang trên đà đẩy mạnh "bình định lấn chiếm" vởi quy mô lớn trong huyện. Trong vòng hơn 2 tháng, từ tháng 2 đến 20/4/1974, chúng lập nhiều khu dồn mới và cắm thêm 71 chốt mới. Trong toàn huyện lúc này có 12 khu dồn và 179 chốt điểm. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Kế hoạch đẩy lùi một bước mức độ lấn chiếm của địch do hội nghị Huyện uỷ tháng 12-1973 đề ra chưa thực hiện được.

Tháng 4/1974, Huyện uỷ thông qua chiến dịch Hè năm 1974. Kết thúc chiến dịch, lực lượng vũ trang huyện loại khỏi vòng chiến đấu 700 tên địch, tiêu diệt và vây ép buộc địch rút bỏ 31 chốt điểm. Đặc biệt quân và dân huyện nhà đã tập kích khu dồn Lê Văn Duyệt ngay sát quận lỵ và đánh sập trụ sở Hội đồng xã Phổ Văn, diệt 32 tên ác ôn. Phong trào đấu tranh chính trị trong vùng địch kiểm soát phát triển ngày càng mạnh mè.

Phát huy thắng lợi của chiến dịch Hè, Huyện uỷ quyết định mở chiến dịch Thu năm 1974 nhằm mở rộng vùng giải phóng liên hoàn, đưa dân về vùng trắng, thu hẹp và làm rối loạn vùng địch kiểm soát, đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng về mọi mặt. Để đảm bảo thắng lợi của chiến dịch, Huyện uỷ tổ chức một đợt sinh hoạt ngắn ngày cho cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang. Lực lượng vũ trang huyện, du kích xã và các lực lượng hoạt động bí mật được huấn luyện và trang bị phương tiện phục vụ chiến đấu thích hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Lực lượng bạo lực chính trị của quần chúng được củng cố và trang bị vũ khí thô sơ. Các đội công tác địch hậu, các ban 242
khởi nghĩa, ban phá đồn, ban đưa dân về được tăng cường. Hầu hết số uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ và cán bộ cấp huyện đi cơ sở trực tiếp chỉ đạo thực hiện phương án của chiến dịch.

Trước khi quân và dân Đức Phổ bước vào chiến dịch, quân và dân Quảng Ngãi đã chủ động tiến công địch giải phóng huyện Minh Long, tiêu diệt chi khu Giá Vụt, giải phóng huyện Sông Hre. Những sự kiện đó đã tạo khí thế cho lực lự̛̣ng vũ trang và nhân dân trong huyện lập công xuất sắc. Trong 1 tháng, du kích Phổ Văn, Phổ An, Phổ Quang bao vây, bức rút 20 chốt của địch. Lực lượng vũ trang huyện 5 lần bắn pháo vào khu trung tâm huyện lỵ, phá sập trụ sở làm việc chi cảnh sát. Trong quý III/1974, quân và dân Đức Phổ tổ chức 58 lần phá đường, làm chướng ngại vật trên quốc lộ I , cắt đứt hoàn toàn quãng đường qua Phổ Châu, tạo điều kiện cho quân và dân các xã, thôn tiến công địch, nổi dậy giành quyền làm chủ.

Trong chiến dịch Thu, hình thức chủ yếu để xoá bỏ chốt điểm của địch là sử dụng phối hợp 2 chân (quân sự và chính trị), 3 mũi (chính trị, quân sự, binh vận). Du kích bao vây, bắn tỉa, cắm chông, gài mìn chung quanh chốt, vây hãm địch ở bên trong. Lực lượng binh vận dùng loa tố cáo tội ác của địch ở các chốt điểm và giải thích chính sách của chính quyền cách mạng, kêu gọi binh lính bỏ hàng ngũ địch trở về với nhân dân, lực lượng quần chúng tổ chức các cuộc đấu tranh chính trị áp đảo tinh thần địch.

Những bản tin, cáo trạng, quân lệnh, truyền đơn in chính sách của Mặt trận đối với tù, hàng binh, thư tranh thủ và giấy
thông hành gởi đến sỹ quan, binh sỹ và nhân viên nguy quyền gây tác động mạnh trong hàng ngũ địch. Cơ sở binh vận nội tuyến phối hợp với lực lượng bên ngoài tổ chức những cuộc diệt ác, binh biến. Ngành binh vận thông qua gia đình binh sỹ làm công tác vận động chồng, con, em họ trong hàng ngũ địch. Ngành binh tề vận của huyện tổ chức các cuộc tuyên truyền, vận động các gia đình binh sỹ, nhân viên nguy quyền và tề xã, tề ấp, dân vệ. Đối với những người bỏ hàng ngũ trở về với nhân dân, chính quyền và nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho những người muốn ở lại trong huyện làm ăn sinh sống, cấp cho ruộng đất và cho mượn dụng cụ để sản xuất, giúp họ xây dựng gia đình. Với những người muốn trở về quê hương ở ngoài huyện, chính quyền giúp họ đi về được an toàn. Những người quê ở xa, chưa thể trở về được, chính quyền nuôi dưởng tử tế trong khi chờ đợi.

Phối hợp với các cuộc tiến công từ bên ngoài vào, quần chúng trong các ô. ấp, khu dồn nổi dậy đập tan ách kìm kẹp của địch, trở về làng cũ. Nhiều đồng bào bị địch tát hay chạy dạt từ nhiều năm trước, lần này cūng vùng lên với quyết tâm trút bỏ vĩnh viễn cuộc sống khổ nhục.

Ở nhiều nơi trong vùng địch kiểm soát, nhân dân biến các cuộc mít tinh do bọn tâm lý chiến tổ chức thành những cuộc tố cáo chính quyền Sài Gòn phá hoại Hiệp định. 400 học sinh trung học Đức Phổ đấu tranh không đi biểu tình theo lệnh của địch và lên án Nguyễn Văn Thiệu hiếu chiến ngay trước mặt bọn sỹ quan tâm lý chiến. 30 em học sinh trong khu dồn Du Quang (Phổ Quang) đồng thanh hát bài "kết đoàn" để trả lời bọn địch bắt các em hát những bài có nội dung uỷ mị, phản động. Quần chúng dùng đòn gánh, cào cuốc chống lại bọn 244
cướp cá, trộm khoai, gặt cướp lúa. Nhân dân sử dụng hình thức đấu tranh hợp pháp đòi nguy quyền đưa gạo về bán, đòi giúp đơ khôi phục sản xuất, đòi về làng cũ làm ăn và được quan hệ bình thường giữa hai vùng. Thanh niên tìm mọi cách để trốn lính. Lực lượng vũ trang tiến công bọn đi bắt lính. Có nơi ta lợi dụng Hội đồng nhân sĩ, trí thức. một tổ chức do địch lập ra, để đấu tranh hợp pháp chống bắt lính. Trước cuộc đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân có tổ chức và lãnh đạo, nhiều cuộc bắt lính của địch bị thất bại. Có khi cả tiểu đoàn cảnh sát dã chiến lùng soát một tuần lễ mà không bắt được lính. Trong thế bí, chúng bắt cả dân vệ và tề vào lính.

Cao trào tiến công bằng " 2 chân", " 3 mũi" tiếp diễn trong mùa đông năm 1974. Trong 4 tháng cuối năm, quân và dân trong huyện loại khỏi vòng chiến đấu 1.030 tên địch, trong đó 700 tên địch bị tiêu diệt, bức rút 20 chốt. Số chốt điểm của địch từ 179 chốt chỉ còn 105 chốt. Trên quốc lộ 1 , lực lượng vũ trang, du kích tổ chức phá cầu 8 lần, phá cống 18 lần, phá huỷ và phá hỏng 9 xe quân sự địch. Có lần giao thông trên quốc lộ I bị cắt đứt 10 ngày liền.

Trước phong trào đấu tranh của nhân dân lên cao, những điểm yếu của địch ngày càng trầm trọng. Quân số các đơn vị đều thiếu, chỉ có trên danh nghĩa. Lực lượng làm nhiệm vụ giải toả không đủ sức đối phớ với ta trên các vùng chúng kiểm soát và không bảo vệ nổi quốc lộ 1 . Các chốt điểm lấn chiếm vùng giải phóng bị cô lập, có nguy cơ bị tiêu diệt. Tiếp tế bằng máy bay rất hạn chế, tiếp tế bằng đường bộ rất khó khăn. Tình hình đó làm cho địch càng hoang mang, rệu rã, hễ bị vây là tìm đường trốn, bị đánh là tìm đường chạy. Mâu thuẫn giữa binh lính với tề ấp càng ngà y càng diễn ra sâu sắc.

Từ ngày $30 / 9$ đến $8 / 10 / 1974$, Bộ Chính trị mở hội nghị đánh giá tương quan lực lượng trên các chiến trường miền Nam và hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975, 1976. Cùng với quân và dân Quảng $\mathrm{Ngãi}$, quân và dân huyện Đức Phổ tích cực chuẩn bị tinh thần và lực lượng, sẫn sàng bước vào cuộc chiến đấu cuối cùng giải phóng quê hương, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Huyện thành lập 2 ban khởi nghĩa, 6 ban bao vây và 2 ban đưa dân về. Các đội công tác, an ninh mật, các cơ sở an ninh, cơ sở đấu tranh chính trị trong vùng địch kiểm soát được kiểm tra và củng cố. Công tác xây dựng là ng chiến đấu, bố phòng vùng giải phóng được tiến hành song song với nhiệm vụ đánh địch.

Theo yêu cầu của cấp trên, quân và dân trong huyện đã đóng góp 18.000 ngày công mở đường ô tô dài 25 km từ cây số 7 , trên quốc lộ 24 đến đèo Ải (Phổ Cường). Với tinh thần "tất cả vì thắng lợi đông- xuân", chỉ trong 7 ngày đêm, quân và dân trong huyện đã hoàn thành nhiệm vụ, vượt mức thời gian 3 ngày so với kế hoạch được giao.

Trước lúc bước vào cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân - 1975, Đảng bộ huyện tổ chức Đại hội lần thứ V, Đại hội cuối cùng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Về dự đại hội có 82 đại biểu chính thức, trong đó có 17 đại biểu nữ, thay mặt 1.032 đảng viên thuộc 87 chi bộ trong toàn huyện. Đại hội đánh giá tình hình, kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng bộ trên tất cả các mặt công tác trong nhiệm kỳ từ tháng $3 / 1973$ đến tháng $12 / 1974$.

Trong 2 năm chống địch " bình định lấn chiếm", quân và dân trong huyện đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 7.000 tên
địch, phá huỷ và làm hỏng 60 xe quân sự, thu 377 súng các loại, tiêu diệt và bức rút hơn 80 chốt điểm, phá hàng chục khu dồn, giải phóng hàng vạn dân cư. Phong trào đấu tranh chính trị phát triển mạnh mẽ, sử dụng linh hoạt các hình thức và biện pháp đấu tranh bảo vệ hoà bình, hoà hợp dân tộc, chống âm mưu và hành động phá hoại Hiệp định, lấn chiếm vùng giải phóng. Các lực lượng trong vùng địch kiểm soát mưu trí, dũng cảm đấu tranh, góp phần quan trọng tiêu diệt sinh lực địch, làm rối loạn hậu phương địch, phát động nhân dân nổi dậy phá ách kìm kẹp của địch, giành quyền làm chủ.

Năm 1974, Hội nông dân giải phóng có 3.660 hội viên ở vùng giải phóng và 370 hội viên ở vùng địch kiểm soát. Hội phụ nữ giải phóng huyện có 4.500 hội viên, riêng ở vùng địch kiểm soát có 770 hội viên. Số hội viên thanh niên giải phóng cuối năm 1974 là 535 hội viên, tăng 47 hội viên so với cuối năm 1973, trong đó có 213 hội viên nữ, trong vùng địch kiểm soát có 137 hội viên. Trong 2 năm 1973-1974, toàn huyện có 228 thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang huyện, tỉnh và khu. Thanh niên trong vùng địch kiểm soát thoát ly tham gia kháng chiến là 288 người. Đội viên thiếu niên vùng giải phóng và vùng địch kiểm soát được tuyên truyền học tập gương các thiếu niên dũng cảm đánh giặc, hăng hái tham gia cách mạng. Đoàn viên công đoàn giải phóng trong toàn huyện có 144 người.

Ở vùng giải phóng, ngành an ninh có nhiệm vụ trấn áp bọn phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, thực hiện quy ước nông thôn, bảo đảm an ninh trật tự. Mạng lưới an ninh nhân dân được xây dựng làm tai mắt cho lực lượng an ninh
chuyên môn, thực hiện khẩu hiệu " Mỗi người dân là một an ninh viên". Ở vùng địch kiểm soát, lực lượng an ninh mật tiêu diệt ác ôn, phản động, hỗ trợ cho phong trào đấu tranh của quần chúng.

Hệ thống chính quyền trong vùng giải phóng không ngừng được củng cố. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cách mạng huyện và 15 xã đã tích cực hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ phát triển của cách mạng. Chính quyền đã vận động nhân dân bám đất, bám làng, duy trì và phát triển sản xuất, đóng góp, ủng hộ cách mạng. Trong 2 năm 1973-1974, ngành ngân tín huyện cho nhân dân vay 11.400.000 đồng mua trâu bò, nông - ngư cụ và phương tiện phục vụ sản xuất.

Trong 2 năm 1973-1974, chính quyền cách mạng đã động viên nhân dân đóng góp 218 tấn lương thực( cả gạo và lúa quy gạo) và 12 triệu đồng, thu được gần 1 triệu đồng tiền thuế công thương và lâm sản. Ngoài đóng góp theo nghĩa vụ, nhân dân còn đóng góp để nuôi du kích, thương binh, giúp đđ̉ bộ đội, làm quà cho thiếu nhi, hỗ trợ cho ngân sách hàng chục tấn gạo, khoai, đỗ và hàng triệu đồng.

Ngành thương nghiệp mua được 1.560 tấn gạo, xây dựng được một cơ sở xay xát cơ giới, xay xát được 200 tấn gạo. Huyện đã huy động nhân dân đóng góp 136.000 ngày công đi dân công phục vụ ở các địa phương và trên các chiến trường ngoài huyện.

Đoàn công tác phòng bệnh của huyện được thành lập do đồng chí phơ chủ tịch Uỷ ban nhân dân cách mạng phụ trách. Hội đồng bảo trọ̣ thương binh và gia đình liệt sỹ của huyện có 248

7 thành viên. Ở các xã có cán bộ chuyên trách công tác thương binh, liệt sỹ. Việc tổ chức mai táng, truy điệu liệt sỹ, việc điều dương thương binh, giúp đở gia đình liệt sy được chính quyền đoàn thể và quần chúng thực hiện chu đáo.

Ngành y tế chú ý xây dựng phong trào vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch. Bệnh xá huyện được mở rộng, trong 2 năm đã chữa bệnh cho 1.000 lượt người bị thương và bị bệnh. Ban y tế huyện tổ chức các phòng khám và lập các đoàn y tế lưu động khám bệnh, khám thai, tiêm thuốc cho nhân dân.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ được duy trì thường xuyên. Huyện thành lập mới đội chiếu phim. Trong 2 năm, ngành văn hoá, văn nghệ đã phục vụ cho 8 vạn lượt người xem, góp phần cổ vũ, động viên quân và dân trong huyện vượt qua gian khổ, khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Mặc dù bị địch càn quét, đánh phá quyết liệt vùng giải phóng, nhưng hoạt động của sự nghiệp giáo dục vẫn không ngừng phát triển. Huyện tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp cấp I cho 32 học sinh, duy trì 71 lớp cấp I với 3.340 học sinh, 3 lớp cấp II với 84 học sinh. Trường bổ túc văn hoá huyện mở 2 khoá bồi dưỡng cho 88 cán bộ huyện và các xã, duy trì 7 lớp bổ túc với 40 cán bộ, nhân viên các cơ quan huyện tham gia. Ngoài ra, huyện còn mở được 12 lớp học bình dân với 120 người tham gia học tập. Trong đó, xã Phổ Phong có 14 người được tỉnh cấp giấy chứng nhận đã xoá mù chữ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Huyện uỷ chú trọng cải tiến lề lối làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sâu sát trong lãnh đạo. Vì vậy, trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, địch liên tục đánh phá các cơ sở cách mạng, nhưng Đảng bộ vẫn
khẳng định được vai trò lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ vẩn luôn luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong các phong trào cách mạng. Cấp uỷ các xã Phổ An, Phổ Quang, Phổ Vinh, Phổ Hiệp là những điển hình về phát huy vai trò lãnh đạo, tác phong sâu sát, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Do đó, từ việc đề ra chủ trương, đến tổ chức xây dựng và thực hiện phương án đều thông suốt, tạo được sự nhất trí cao trong Đảng bộ, đưa đường lối của Đảng vào thực tiễn của phong trào cách mạng.

Vào thời điểm đại hội, Đảng bộ huyện Đức Phổ có 1.032 đảng viên, gần đạt con số đảng viên cao nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Qua tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 1974, trong khối các Đảng bộ xã, tỷ lệ đảng viên phấn đấu tốt chiếm $65 \%$, đảng viên trung bình chiếm $24 \%$, đảng viên yếu chiếm $11 \%$. Trong khối cơ quan tỷ lệ đảng viên phấn đấu tốt chiếm $69 \%$, đảng viên trung bình chiếm $25 \%$ và đảng viên yếu chiếm $6 \%$.

Số đoàn viên trong vùng giải phóng có 452 đoàn viên, ở vùng địch kiểm soát có 44 đoàn viên, trong đó có 38 nữ, 6 nam. Sở dĩ, số lượng đoàn viên ít hơn đảng viên là do đa số đoàn viên đã vào Đảng và đi thoát ly.

Trong 2 năm, trường Đảng huyện đã đào tạo được 210 cán bộ gồm 89 tổ trưởng Đảng, 67 chi uỷ viên, 42 xã uỷ viên, 12 cơ sở trong vùng địch kiểm soát. Huyện uỷ đã giới thiệu một số đồng chí đi học trường Đảng của cấp trên. Nhiều lớp học với nhiều khoá đã được mở để đào tạo cán bộ chuyên môn các ngành y tế, an ninh, tuyên huấn, phụ vận, nông vận, giao bưu, giáo dục, lương thực.

Đại hội bầu Ban chấp hành mới gồm 21 uỷ viên chính thức, trong đó có 6 đồng chí là nữ và 4 uỷ viên dự khuyết. Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí trong đó có 1 đồng chí nữ. Đồng chí Đỗ Tiến Của được bầu lại làm Bí thư Huyện uỷ.
*

*     * 

Từ $8 / 12 / 1974$ đến $7 / 1 / 1975$, Bộ Chính trị họp và ra Nghị quyết chỉ rõ nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lúc này là: Nắm vững thời cơ lịch sử, mở nhiều chiến dịch tổng hợp liên tiếp, đánh những trận đánh quyết định, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn thà nh cách mạng dân tộc, dân chủ ở miền Nam, tiến tới thống nhất tổ quốc..., tiến tới tổng tiến công và nổi dậy, thắng địch tại sào huyệt quan trọng nhất của chúng là Sài Gòn. ${ }^{(1)}$ Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng phương án quân sự giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975,1976, mở đầu bằng chiến dịch Tây Nguyên, trong đó lấy trận tiến công Buôn Ma Thuột làm trận then chốt.

Trên cơ sở Nghị quyết của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Đức Phổ xây dựng kế hoạch hành động năm 1975. Huyện uỷ giao nhiệm vụ và chỉ tiêu cho từng khu vực chiến đấu, từng đơn vị vũ trang và từng xã, thôn. Không khí chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dạ̀y được tiến hành hết sức khẩn trương.

Trong thời điểm đó, trên chiến trường toàn huyện, toàn bộ lực lượng của địch có 2.744 tên, trong đó có 4 tiểu đoàn bảo an (khoảng 1.000 tên), 1 tiểu đoàn pháo với 8 khẩu 105 ly ,

[^49]còn lại là dân vệ và thanh niên tân trang. Nhân viên nguy quyền huyện và các xã có tất cả 500 tên. Số phần tử trong các đảng phái của địch là 2000 tên. Trong toàn huyện có 105 chốt điểm, 6 khu dồn, 12 ấp. Địch còn kìm kẹp 27.000 dân, nhưng tinh thần chiến đấu suy sụp, hoang mang cực độ.

Lực lượng vũ trang của huyện có 4 đại đội, trong đó có một trung đội cối 60 và 82 mm của đại đội Chiến Thắng, với quân số 127 người. ${ }^{(1)}$ Kể cả du kích, quân số trong toàn huyện có 1.684 người. Lực lượng đấu tranh chính trị rất hùng hậu, có giác ngộ chính trị cao và được tổ chức chặt chẽ, gồm đảng viên, đoàn viên và đông đảo quần chúng nhân dân, cả những người trong vùng địch kiểm soát đều sẫn sàng bước vào chiến dịch. Lực lượng chính trị và vũ trang của ta được bố trí hợp lý trên toàn địa bàn huyện, có khả năng phối hợp đấu tranh chặt chẽ.

Như vậy, về tương quan lực lượng, địch mạnh hơn ta về quân số và vũ khí, ta hơn địch về tinh thần và tính ưu việt của nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Quá trình chiến tranh của ta là quá trình biến ưu thế về chính trị- tinh thần và sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân thành ưu thế toàn diện về chính trị và quân sự, đánh bại hoàn toàn lực lượng quân sự và chính trị của kẻ thù. Quá trình này đòi hỏi phải có những điều kiện nhất định, đó là sự tổ chức và chỉ đạo đúng đắn của cơ quan lãnh đạo và một điều kiện mà từ trước đến nay, trong cuộc chống Mỹ cứu nước ta chưa có như lần này là thời cơ chiến lược của sự nghiệp giải phóng miền Nam.

[^50]Từ đầu năm 1975, trong khi chờ đợi và đề phòng ta tiến công, địch tổ chức những đợt càn quét nhỏ để củng cố thế phòng thủ, đồng thời tiến hành những hoạt động biệt kích, thám báo để thăm dò sự chuẩn bị của ta, theo dõi các cuộc họp của quần chúng để tìm hiểu chủ trương của ta. Lực lượng địch trong huyện bố trí ở 3 khu vực chính: vùng thị trấn và ven thị trấn, nơi tập trung bọn đầu sỏ nguỵ quyền phản động, nhiều khu dồn, ô, ấp và chốt điểm, trong đó có căn cứ Gò Hội; phía nam huyện có nhiều ấp và chốt điểm dày đặc, có cửa biển Sa Huỳnh; vùng Phổ An, Phổ Quang, ở đông bắc có 4 khu dồn, bằng $2 / 3$ tổng số khu dồn toàn huyện và lực lượng quân sự bảo vệ khu dồn. Ngoài 3 khu vực trên, quốc lộ 1 là con đường huyết mạch cũng được chúng ưu tiên phòng thủ.

Thực hiện kế hoạch của tỉnh, từ tháng $3 / 1975$, quân và dân trong tỉnh tiến công các chốt điểm ngoài các khu vực phòng thủ của địch, diệt ác, làm rối loạn hậu phương của chúng, đồng thời đẩy mạnh đánh phá giao thông trên quốc lộ 1 . Những hoạt động trên cho thấy những chỗ yếu của địch càng bộc lộ. Thế tiến công của ta thuận lợi ngay từ khi chưa có chủ trương giành thắng lợi hoàn toàn trong mùa xuân 1975.

Ngày 11/3/1975, ta giải phóng Buôn Ma Thuột. Ngày 13/3/1975, quân và dân Quảng Ngãi tiến công, phá vơ tuyến phòng ngự của địch ở phía tây - bắc thị xã Quảng Ngãi. Quân và dân Đức Phổ đồng loạt tiến công các chốt, điểm của địch ở 8 xã: Phổ An, Phổ Quang, Phổ Văn, Phổ Phong, Phổ Ninh, Phổ Vinh, Phổ Cường, Phổ Thạnh, đồng thời đánh phá đường giao thông, thực hiện bao vây chia cắt địch. Trước sự tấn công mãnh liệt của quân và dân ta, địch phải bỏ nhiều chốt điểm,
rút chạy. Ngày $21 / 3$, ta giải phóng hoàn toàn 2 xã Phổ An và Phổ Quang, trọng điểm phòng thủ của địch ở phía bắc huyện.

Ngày 17/3/1975, Bộ Chính trị quyết định đẩy mạnh tổng công kích, tổng tiến công, giải phóng miền Nam trong năm 1975. Ngày 23/3/1975, Tỉnh uỷ ra chỉ thị: " Đẩy mạnh công kích và khởi nghĩa toàn tỉnh, đánh đổ toàn bộ địch, giải phóng tòan bộ nông thôn, giải phóng thị trấn, thị xã, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử giải phóng toàn tỉnh"

Thực hiện chỉ thị của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ hạ quyết tâm phát động cuộc tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn huyện nhà đúng kế hoạch của tỉnh. Ngay chiều $23 / 3$, đại đội nữ Lê Thị Hồng Gấm, lực lượng vũ trang huyện và du kích 2 xã Phổ Ninh và Phổ Nhơn, tiến xuống núi Giàng Thượng, tiến vào ô Ga, dồn ép địch ở phía tây thị trấn xuống khu Lê Văn Duyệt. Cùng thời gian, du kích Phổ Cường và lực lượng vũ trang huyện tiến công chốt điểm Mỹ Trang, uy hiếp địch ở Hoà Thịnh và An Thường, cửa ngõ phía nam thị trấn. Lực lượng vũ trang huyện và du kích Phổ An, Phổ Văn án ngữ cửa biển Mỹ Á, chặn đường tháo chạy ra biển của địch. Trong toàn huyện, lực lượng đấu tranh chính trị và nhân dân nổi dậy vây bắt ác ôn, phản động, tàn binh địch, giải tán dân vệ, giải thích chính sách của chính quyền cách mạng cho những binh sĩ muốn rời bỏ hàng ngũ địch nhưng còn do dự, hướng dẫn họ trình diện, nộp vũ khí. Lực lượng kìm kẹp của địch bị xoá bỏ trong hàng loạt thôn, xã phía bắc và phía tây huyện.

Quân địch từ các xã Phổ Thạnh, Phổ Khánh, Phổ Vinh, Phổ Ninh bỏ căn cứ, chốt điểm, rút chạy về thị trấn, cụm lại phía
đông quận ly. Các xã này được giải phóng. Trước tình thế thị trấn đang bị vây hãm, bọn địch tiếp tục theo quốc lộ 1 chạy ra phía bắc. Chúng bị đơn vị 120 lực lượng vũ trang huyện và du kích 2 xã Phổ Thuận, Phổ Văn chặn đánh ở đoạn đường An Sơ - Trà Câu. Một số bị tiêu diệt, một số quay lại thị trấn, số còn lại tan rã. Địch hoảng loạn, bọn bảo an, dân vệ vùng Phổ Văn, Phổ Thuận tan rã. Tối $23 / 3$, ta hoàn toàn làm chủ quốc lộ 1 đoạn chạy qua huyện. Đến lúc này, toàn bộ dân vệ và các loại phụ quân cùng bộ máy nguy quyền địch ở cơ sở đã hoàn toàn tê liệt và tan rã.

Trong huyện, lúc 7 giờ tối ngày 23/3/1975 lực lượng vũ trang cách mạng tiến vào chiếm lĩnh khu quận lỵ, thị trấn được giải phóng.

Ở thị xã Quảng Ngãi chiến trường quyết định của toàn tỉnh, xe tăng, pháo binh và bộ binh ta tiến công giải phóng thị xã, quần chúng nổi dậy giành quyền làm chủ. Hồi 20 giờ, ngày $24 / 3$ cờ giải phóng đã được cắm trên nóc toà nhà hành chính tỉnh, báo hiệu thời khắc lịch sử tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn toàn giải phóng. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân Quảng Ngãi đã thắng lợi hoàn toàn.

Tin thị xã thất thủ, 3 tiểu đoàn và một đại đội địch đang tập trung trong ô Lê Văn Duyệt và căn cứ Gò Hội hốt hoảng tháo chạy về hướng đông với hy vọng thoát ra biển bằng tàu thuỷ. Trên đường rút chạy, chúng bị lực lượng vũ trang huyện, du kích và nhân dân các xã tiến công bằng chính trị- quân sựbinh vận, một bộ phận ngụy quân, ngụy quyền quan trọng đầu hàng và tan rã ở các xã Phổ Minh, Phổ Vinh, Phổ Quang, một
số chạy được tới Phổ An mới bị bắt, một số chạy về cửa biển Mỹ Á. Ở Phổ Minh, toàn bộ một tiểu đoàn gồm 179 binh sỹ hạ vũ khí đầu hàng. Cuộc vây bắt tàn binh địch ở Mỹ Á khá căng thẳng. Địch cụm lại ở đây tương đối đông, chúng không chịu đầu hàng, tranh nhau bám vào dây leo ra tàu, ta dùng súng cối và trọng liên uy hiếp. Bọn lính trên tàu cắt dây, lính trên dây rơi xuống biển. Một máy bay địch tìm chổ thả người xuống tàu, bị hoả lực của đơn vị Chiến thắng bắn rơi.

Ngày $25 / 3$, tất cả hơn 2000 nguỵ quân, nhân viên nguy quyền, những người thuộc các tổ chức chính trị của chế độ Sài Gòn ra hàng. Chính quyền cách mạng nhanh chóng giải quyết theo chủ trương hoà hợp dân tộc. Cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 ở Đức Phổ đã kết thúc thắng lợi. Quân và dân trong huyện đã loại khỏi vòng chiến đấu 3.200 tên địch, riêng số bị̣ tiêu diệt là 265 tên, thu 12 khẩu pháo 105 ly , 1.486 súng các loai, hơn 50 xe quân sự, trong đó có 40 xe ở căn cứ Gò Hội chất đầy quân trang, quân dụng do địch chuẩn bị, nhưng chưa kịp tháo chạy.

Sau giải phóng, cùng với việc giải quyết những hậu quả do chiến tranh để lại, Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ động viên các lực lượng vũ trang, thanh niên tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng toàn tỉnh, giải phóng các tỉnh phía nam, giải phóng Sài Gòn, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Ngày 4/4/1975, hơn 3000 đồng bào trong huyện hân hoan, phấn khởi tham dự lễ mừng chiến thắng được tổ chức trọng thể tại Phổ Ninh. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cách mạng đọc diễn văn chào mừng thắng lợi của 256
sự nghiệp giải phóng huyện nhà, kêu gọi đồng bào đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.


Trải qua 21 năm tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân huyện Bức Phổ đã vượt qua nhiều gian nan, thử thách, giành thắng lợi từng bước, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở địa phương.

Tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ là một thử thách cực kỳ gay go đối với nhân dân ta, song nhờ có đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo kịp thời của Khu uỷ khu V, của Tỉnh uỷ và đặc biệt là sự vận dụng sáng tạo, đúng đắn của Đảng bộ, quân và dân trong huyện, đã tô đậm truyền thống quê hương Đức Phổ anh hùng trong cuộc kháng chiến cứu nước lâu dài, gian khổ và ác liệt nhất trong lịch sử chống quân xâm lược của nhân dân huyện nhà .

Với chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, cùng với nhân dân trong cả nước, nhân dân Đức Phổ bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hoà bình, độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xā hội.

## KẾT LUẬN

Đảng bộ huyện Đức Phổ là một bộ phận của Đảng cộng sản Việt Nam. Trải qua 45 năm lãnh đạo nhân dân huyện nhà hoàn thành các nhiệm vụ lịch sử, đánh bại các kẻ thù xâm lược, xây dựng chính quyền dân chủ, nhân dân, Đảng bộ đã gốp phần xứng đáng vào lịch sử đấu tranh oanh liệt, thắng lợi vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

Là một Đảng bộ ra đời sớm (4/1930), ngay từ khi mới thành lập đã được Tỉnh uỷ Quảng Ngãi chọn là nơi diễn ra phong trào chia lửa với Nghệ - Tĩnh trong cao trào 1930-1931. Suốt 15 năm sau đó, Đảng bộ Đức Phổ đã chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, tích cực tham gia vào cuộc vận động giải phóng dân tộc, giành thắng lợi trọn vẹn trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.

Sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng bộ và chính quyền nhân dân đã hết lòng chăm lo xây dựng chế độ mới, xây dựng Đức Phổ trở thành hậu phương vững chắc, cung cấp sức ngưởi, sức của cho tiền tuyến, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Phổ bất chấp sự khủng bố dã man, tàn bạo của đế quốc Mỹ và tay sai, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của chúng, cuối cùng kết thúc bằng chiến thắng ngày $23 / 3 / 1975$, giải phóng huyện nhà, góp phần vào thắng lợi chung của quân và dân cả nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
258

Góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc, biết bao cán bộ, đảng viên, đồng chí, đồng bào của Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Phổ đã sẵn sàng hy sinh để giành độc lập tự do cho đất nước. Đó là xương máu, công sức của 6.584 liệt sỹ, 3.002 thương binh, 292 bệnh binh, 431 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 3.287 người hoạt động kháng chiến, 1.426 chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày, hàng ngàn đồng bào bị địch giết hại, bị nhiễm chất độc hoá học.

Sự đóng góp của Đức Phổ cunng đã được Đảng, nhà nước ta trân trọng ghi nhận. Quân và dân huyện Đức Phổ, các xã Phổ Cường, Phổ Châu, Phổ Minh, Phổ Ninh, Phổ Thuận, Phổ Thạnh, Phổ Phong, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Vinh, Phổ Nhơn, Phổ An, Phổ Khánh và Ban an ninh huyện Đức Phổ, Ban an ninh xã Phổ Văn và 8 cán bộ, chiến sỹ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng huân, huy chương Thành đồng, huân, huy chươong Giải phóng, huân huy, chương Quyết thắng.

Thử thách và rèn luyện trong phong trào cách mạng của nhân dân huyện nhà, nhiều đảng viên của Đảng bộ đã trở thành những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất, dũng cảm trước quân thù. Những con người đó đã đi vào lịch sử, trở thành hồn thiêng sông núi, đời đời bất diệt. Đó là các đồng chí Nguyễn Nghiêm, Phạm Xuân Hoà..., và biết bao đồng chí, đồng bào, những người con của quê hương Đức Phổ anh hùng.

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thực tiễn 45 năm lãnh đạo phong trào cách mạng của Đảng bộ Đức Phổ (1930-1975)
vẫn còn nguyên giá trị cho công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới hiện nay. Đó là:

1/ Tin tưởng tuyệt đối và chấp hành triệt để đường lối, chính sách của Đảng và vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào tình hình thực tiễn của phong trào cách mạng ở địa phương.

Đây là nhân tố quyết định sự thắng lợi của phong trào cách mạng trong bất kỳ tình huống nào, đặc biệt là những lúc phong trào cách mạng gặp khó khăn, đứng trước những bước ngoặt lớn của lịch sử. Đó là kiên định chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là chủ trương, chính sách, phương pháp cách mạng qua từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương cụ thể.

Do hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, địch khủng bố gắt gao, lại xa sự chỉ đạo của Trung ương, của xứ uỷ, nhựng Đức Phổ là địa bàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, là địa phương được chọn là nơi nổ ra nhiều phong trào đấu tranh lớn. Do đó, cũng như các địa phương khác trong tỉnh, Đảng bộ Đức Phổ đã tỏ rõ tinh thần trách nhiệm cao trước Trung ương và Tỉnh uỷ trong việc chấp hà nh đường lối, chủ trương của Đảng. Nổi bật là:

Trong lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng bộ đã phát động và lãnh đạo nhân dân tham gia cuộc biểu tình ngày $8 / 10 / 1930$, ủng hộ cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh; tổ chức các phong trào đấu tranh công khai những năm 1936-1939; khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, nhờ quán triệt sâu sắc đường lối kháng chiến của Đảng, Đảng bộ đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối của Đảng vào tình hình thực tiễn của địa phương, giành thắng lợi rất quan trọng trong xây dựng, củng cố chính quyền, thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đức Phổ trở thành hậu phương vững chắc, đông góp sức người, sức của cho tiền tuyến. Những năm sau ngày Hiệp định Giơ ne vơ được ký kếl, Đảng bộ đã nghiêm chỉnh chấp hành việc chuyển quân tập kết, đấu tranh đòi Mỹ Diệm thi hành Hiệp định, chống "tố cộng", "diệt cộng". Mặc dù bị địch đánh phá ác liệt, phong trào cách mạng bị tổn thất nặng nề, nhưng Đảng bộ vẫn kiên trì thực hiện chủ trương của Trung ương, của Tỉnh uỷ. Khi có Nghị quyết 15 của Trung ương, Đảng bộ đã nhanh chóng chuyển hướng chỉ đạo, thực hiện "hai chân", "ba mũi" giáp công, lập công xuất sắc, góp phần đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử giải phóng huyện nhà ngày 23/3/1975.

Niềm tin và sự kiên định với lý tưởng cách mạng đã trở thành nguồn động lực to lớn, thôi thúc Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ đạ̣ bằng mọi trở lực, quyết chiến, quyết thắng quân xâm lược.

2/ Tin vào dân, dựa vào nhân dân, tổ chức, lãnh đạo và cùng với nhân dân thực hiện các nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng.

Thấm nhuần quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, ngay từ khi mới thành lập và trong quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương, Đảng bộ Đức Phổ luôn
luôn tin tưởng ở sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dựa vào nhân dân, tin tưởng và qắn bó mật thiết với nhân dân.

Tuyệt đại bộ phận nhân dân Đức Phổ đều mang trong mình truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất, anh dũng, kiên cường trong chiến đấu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân Đức Phổ bao gồm nông dân, công nhân, thọ̣ thủ công, các nhà tư sản dân tộc, nhân sỹ, trí thức đã tập hợp trong mặt trận dân tộc thống nhất tham gia đánh giặc, cứu nước. Mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau, phong trào cách mạng có những nhiệm vụ khác nhau, do đó có những phương pháp vận động, tập hợp quần chúng khác nhau. Nhưng ở Đức Phổ có một đặc điểm chung, xuyên suốt quá trình vận động của phong trào cách mạng là hình thành được Mặt trận đấu tranh chính trị rộng lớn, luôn luôn là ngòi i nổ của mọi cuộc đấu tranh, từ cao trào 1930-1931, 1936-1939, khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Chính sức mạnh của nhân dân, của trận địa lòng dân đã làm cho phong trào cách mạng ở Đức Phổ liên tục diễn ra sôi nổi, quyết liệt trong tất cả các thời kỳ lịch sử.

Đảng vì dân, dân tin Đảng, đó là cội nguồn của sức mạnh, là nhân tố làm nên chiến thắng. 45 nă m tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đầy khó khăn, thử thách, có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được, nhưng nhờ sự gắn bó giữa Đảng với dân, Đảng bộ Đức Phổ ngày càng lớn mạnh, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của phong trào cách mạng ở Đức Phổ. Nhửng năm tháng ấy, cán bộ, đảng viên dựa vào dân để đánh giặc, dựa vào dân để diệt ác, trừ 262
gian, vận động dân ủng hộ kháng chiến, động viên, khích lệ, giáo dục nhân dân tinh thần yêu nước. Chính vì vậy, cuộc chiến tranh giải phóng mà Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ tiến hành là một cuộc chiến tranh của toàn dân tham gia, diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc và ngay cả trong chiến tuyến của quân thù. Đó là một cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại, không một sức mạnh nào của vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại có thể khuất phục được.

## 3/ Xây dựng Đảng bộ trở thành hạt nhân lãnh đạo chính

 trị, gắn bó máu thịt với nhân dân.Lãnh đạo nhân đân tiến hành cuộc đấu tranh chống đế quốc, thực dân xâm lược, giành chính quyền và xây dựng chế độ mới đòi hỏi không chỉ là một khoa học mà còn là một nghệ thuật lãnh đạo của Đảng. Là một Đảng bộ ra đời sởm, lại có một thời gian dài là chỗ dựa của Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân Quảng Ngãi, do đó ngay từ khi mới ra đời, Đảng bộ Đức Phổ đã đặt lên hàng đầu công tác xây dựng Đảng. Trong đó, vấn đề then chốt nhất là xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của cấp trên.

Thực tiễn 45 năm lãnh đạo phong trào cách mạng, nét nổi bật trong công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện Đức Phổ là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đặt lên hàng đầu nhiệm vụ quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, xây dựng và giữ vững ý chí chiến đấu, kiên cường bất khuất trong mọi hoàn cảnh, kiên trì chịu đựng gian khổ, hy sinh, chống bi quan, thoả hiệp, ngại gian khổ, đồng thời chống tư tưởng thoả mãn, chủ quan, khinh địch.

Cùng với việc đặt lên hàng đầu công tác tư tưởng, Bảng bộ Đức Phổ luôn luôn có quyết tâm cao trong công tác tổ chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng. Trong tất cả các thời kỳ cách mạng, Đảng bộ luôn coi trọng công tác xây dựng lực lượng cách mạng, bảo đảm trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng bộ cũng lãnh đạo được lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị đấu tranh chống quân xâm lược và bè lũ tay sai. Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện đường lối của cấp trên, nét đặc sắc của Đảng bộ là kiên trì thực hiện triệt để việc bám dất, bám dân, dù phải hy sinh cũng không được xa rời dân, xa rời cơ sở cách mạng. Đó là bí quyết của cuộc chiến tranh nhân dân, là điều kiện để phong trào cách mạng tồn tại ngay cả trong sào huyệt của địch, trong hậu phương của địch.

Bám dân, bám đất gắn liền với củng cố và phát triển Đảng. Hai nhiệm vụ đó được tiến hành đồng thời và là điều kiện để Đảng tồn tại và phát triển. Đây cũng là một kinh nghiệm trong kháng chiến mà Đảng bộ Đức Phổ tích luỹ được trong quáa trình lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương. Tuy có lúc Đảng bộ mắc phải thiếu sót, phát triển đảng viên một cách ồ ạt như thời kỳ năm 1949 hoạac chỉ chú trọng phát triển số lượng, ít quan tâm đến chất lượng đảng viên, nhưng nhìn chung trong 45 năm chiến đấu chống quân xâm lược, Đảng bộ đã thực hiện một cách xuất sắc công tác phát triển đảng viên, rèn luyện các thế hệ cách mạng kế tiếp có đủ bản lĩnh và phẩm chất cách mạng tiếp tục tiến hành sự nghiệp kháng chiến chống quân xâm lược đến thắng lợi hoàn toàn. Từ chỗ chỉ có 11 đảng viên trong ngày đầu thành lập - 45 năm sau năm 1975, trong hoàn cảnh chiến tranh hết sức khốc liệt, toàn



Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy thông qua bản thảo tái bản tập sách năm 2005

Đảng bộ đã phát triển được mọ̣t đội ngũ đông đảo với 1.032 đảng viên, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phong trào cách mạng của nhân dân huyện nhà.

Nhờ quan tâm sâu sắc đến công tác ưu tưởng và tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ bất chấp gian khổ, hiểm nguy, người trước hy sinh, người sau tiếp tục chiến đấu bền bỉ, hết thế hệ này đến thế hệ khác, ròng rã gần nửa thế kỷ chống quân xâm lược.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, phát triển đảng viên, củng cố tổ chức Đảng chính là nhằm xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Đặc biệt là những lúc phong trào cách mạng ở địa phương gặp khó khăn hoặc đứng trước những thử thách hiểm nghèo do địch đánh phá ác liệt, đảng viên bị bắt, cơ sở Đảng bị phá vơ thì sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ càng có ý nghĩa sống còn đối với phong trào cách mạng. Những năm sau cao trào 1930-1931, những năm địch "tố cộng", "diệt cộng" ác liệt, những năm sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968... là thời kỳ khó khăn nhất, nhưng nhờ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, nên phong trào cách mạng của nhân dân Đức Phổ tiếp tục được giữ vững và phát triển.

Lịch sử là một dòng chảy liên tục của thời gian. Tất cả những kinh nghiệm lịch sử mà Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ tích luỹ được trong những năm 1930-1975 sẽ là tài sản vô cùng quý báu, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương Đức Phổ anh hùng, gớp phần cùng toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

## PHU LUC

## dANH SÁCH Hộl VIÊN Hộl VỊ̂̂t NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN Ở DỨC PHỐ(1) <br> (Kể cả chính thức và dự bị)

1/ Nguyễn Nghiêm
2/Vô Trung
3/ Huỳnh Long Thành
4/ Huỳnh Thanh
5/ Nguyễn Khiết
6/ Mai Xuân Thượng
7/ Mai Thí
$8 /$ Trần Kha
9/ Phạm Màu
10/ Huỳnh Toàn Cầu
11/ Nguyễn Cư
12/ Nguyễn Suyền
13/ Huỳnh Chư
14/ Đặng Dụng Phu
15/ Nguyễn Du
16/Trần Lẫm (Trần Ruộng)

Phổ Phong
"
"
،

66
"
"

6

6
"
*

Phổ Văn
6
6
17/ Nguyển Tuyên"
18/ Huỳnh Quang Du"
19/ Huỳnh Đăng Thuật20/Võ Ngọc Oanh
21/ Trần Ngọc Diệp
22/ Huỳnh Tấn Ích
23/ Trần Quán
24/ Cao Luân
Phổ Nhơn
25/ Nguyễn Kinh
26/ Trần KỳPhổ Thuận
27/ Nguyễn Lượng
28/ Huỳnh Thí
29/ Nguyễn Hiền
30)/ Trương Quang Tuyến
31/ Võ Thị Co
32/ Nguyễn Khánh
33/ Nguyễn Hý

## DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỰ̛̛C PHONG TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LỰ̛̛NG VŪ TRANG NHÂN DÂN

| $\mathbf{T}$ | Họ và tên | Quê quán | Ngày kýg <br> Q.dịnh |
| :---: | :--- | :---: | :---: |
| 1. | Phạm Đình Nghiệp | Xã Phổ Cường | $17 / 09 / 1967$ |
| 2. | Liệt sĩ Lê Văn Cao | Xã Phổ Cường | $20 / 12 / 1969$ |
| 3. | Võ Duy Chín | Xã Phổ Châu | $20 / 10 / 1976$ |
| 4. | Liệt sỹ Châu Thọ Chín | Xã Phổ Cương | $06 / 11 / 1978$ |
| 5. | Liệt sỹ Nguyễn Bá | Xã Phổ Thạnh | $06 / 11 / 1978$ |
| 6. | Nguyễn Văn Tròn | Xã Phổ Thuận | $06 / 11 / 1978$ |
| 7. | Liệt sỹ Trần Luân | Xã Phổ Thạnh | $20 / 12 / 1994$ |
| 8. | Liệt sỹ Võ Tiến Sỹ | Xã Phổ Minh | $22 / 07 / 1998$ |

# DANH SÁCH CÁC Đ!̣ PHƯONG, ĐƠN V! ĐƯƠC PHONG TẬNG DANH HIỆU ANH HÙ̀NG LƯCC LỰ̛̛NG VŨ TRANG NHÂN DÂN 

(Ghi theo thứ tự thời gian được phong tặng)

| TT | Tên địa phương, đơn vị | Ngày ký Quyét định |
| :---: | :--- | :---: |
| 1 | Xā Phổ Cương. | $20 / 12 / 1972$ |
| 2 | Huyện Bửc Phổ. | $06 / 01 / 1978$ |
| 3 | Xā Phổ Châu. | $06 / 01 / 1978$ |
| 4 | Xā Phổ Minh. | $20 / 12 / 1994$ |
| 5 | Xā Phổ An. | $30 / 08 / 1995$ |
| 6 | Xā Phổ Thạnh. | $29 / 01 / 1996$ |
| 7 | Xã Phổ Văn. | $29 / 01 / 1996$ |
| 8 | Ban An ninh huyện Đức Phổ. | $22 / 07 / 1998$ |
| 9 | Ban An ninh xā Phổ Văn. | $22 / 07 / 1998$ |
| 10 | Xã Phổ Phong. | $11 / 06 / 1999$ |
| 11 | Xā Phổ Thuận. | $11 / 06 / 1999$ |
| 12 | Xã Phổ Ninh. | $11 / 06 / 1999$ |
| 13 | Xā Phổ Quang. | $29 / 04 / 2000$ |
| 14 | Xã Phổ Khánh. | $29 / 04 / 2000$ |
| 15 | Xã Phổ Vinh. | $29 / 04 / 2000$ |
| 16 | Xã Phổ Nhơn. | $15 / 08 / 2003$ |
|  |  |  |

# DANH SÁCH CÁC ĐỔNG CHí Bí THỬ HUYệN UỶ 

(Giai đoạn 1930-1975)

| IT | Hop và tén | Quê quán | Thời kỳ làm Bí thư | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | Nguyễn Suyền | Phổ Phong | Tháng 4/1930-10/1930 |  |
| 2. | Huỳnh Toàn Cầu | Phổ Phong | 11/1930-12/1931 |  |
| 3. | Nguyễn Tuân | Phổ Ninh | 1931 |  |
| 4. | Huẏnh Toàn | Phổ Phong | Đầu 1932- giữa 1932 |  |
| 5. | Phạm Quy | Phổ Hoà | Giū̃a năm 1932. |  |
| 6. | Phạm Xuân Hoà | Phổ Cuờng | Tháng 10/1933-1934 |  |
| 7. | Ta Mỹ Ban | Phổ Cuờng | 1935 |  |
| 8. | Nguyễn Ty | Phổ Thuận | 1936-1939. |  |
| 9. | Trần Lẫm | Phổ Văn | 12/1944-1945. |  |
| 10 | Nguyễn Dình Thống (Chánh) | Phổ An | 1945-1946 |  |
| 11 | Nguyễn Anh Hoài | Phổ Hoà | 1946-1949 |  |
| 12 | Huỳnh Phuớc | Phổ An | 1949 |  |
| 13 | Vō Trung Thành | Phổ Cường | 1949 |  |
| 14 | Nguyễn Duân | Phổ Minh | 1950 |  |
| 15 | Mai Xuân Bình | Phổ Khánh | 1950 |  |
| 16 | Nguyễn Duy Ấn | Phổ Hoà | 1951. |  |
| 17 | Nguyễn Trực | Phổ Phong | 1951-1952 |  |
| 18 | Lê Phó | Phổ Nhơn | 1952-1955 |  |
| 19 | Ooàn Nhật Nam | Phổ Cường | 1959, 1963, 1967 |  |
| 20 | Vō Bân | Phổ Minh | 1962-1965 |  |
| 21 | Phan Minh Nga | Phổ Ninh | 1965. |  |
| 22 | Mai Xuăn Ba | Phổ Khánh | 1966 |  |
| 23 | Nguyễn Thế Tẩu | Phổ Cường | 1968 |  |
| 24 | Binh Trọng Tân | Phổ Nhơn | 1969-1973 |  |
| 25 | Đỗ Tiến Của | Phổ Cường | 1973-3/1975 |  |

## BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHEN THƯỞNG VỀ THÀNH TÍCH TRONG HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN

1. Tổng số liệt sỹ : 6.584.
2. Tổng số thương binh : 3.002.
3. Tổng số bệnh binh : 292.
4. Tổng số Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 431 (trong đó còn sống 77).

## Trong đó:

- Số bà mẹ có 6 con là liệt sĩ: 2 bà mẹ

> + Mẹ Đồng Thị Minh (Phổ Quang)
> + Mẹ Nguyễn Thị Đổng (Phổ Khánh)

- Số bà mẹ có 5 con là liệt sĩ: 8 bà mẹ

$$
\begin{aligned}
& \text { + Mẹ Đỗ Thị Ty (Phổ Văn) } \\
& \text { + Mẹ Đặng Thị Lương (Phổ Văn) }
\end{aligned}
$$

+ Mẹ Huỳnh Thị Đào (Phổ Văn)
+ Mẹ Mai Thị Phường (Thị trấn Đức Phở)
+ Mẹ Phạm Thị Hợi (Phổ Quang)
+ Mẹ Trần Thị Lục (Phổ Cường)
+ Mẹ Lê Thị Chữ (Phổ Vinh)
+ Mẹ Phạm Thị Lại (Phổ Văn)

5. Toàn huyện có 3.287 người hoạt động kháng chiến, 1.426 người bị địch bắt tù đày.
6. Toàn huyện được tặng thưởng 18.939 huân chương; 9.952 huy chương; 7.101 bằng khen.
(Tïnh đến ngày 16/4/2005).

## CÁC DI tích lich sử VÀ VÃN hoá ĐÃ ĐƯỢC XẾp HẠNG

## I/ Cấp quốc gia <br> 1/ Di tích lịch sử:

- Huyện đường Đức Phổ (Thị trấn Đức Phổ)

2/ Ditích văn hoá:

- Di chỉ khảo cổ văn hoá Sa Huỳnh (xã Phổ Khánh)

II/ Cấp tỉnh
1/ Di tich lịch sử:

- Chiến thắng Quay Mỏ (xã Phổ Cường).
- Vụ thảm sát Thanh Sơn (xã Phổ Cường).
- Vụ thảm sát Bàn Thạch (xã Phổ Cường).
- Vụ thảm sát Hội An (xã Phổ An).
- Chiến thắng Phổ An (xã Phổ An).
- Vụ thảm sát Tập An Nam (xã Phổ Văn).
- Vụ thảm sát Vînh Bình (Thị trấn Đức Phổ).
- Vụ thảm sát Trà Câu (xã Phổ Văn).
- Núi Xương Rồng (xã Phổ Thuận).
- Vụ thảm sát Chợ Chiều, Giếng Thí (xã Phổ Khánh).
- Chiến thắng đèo Mỹ Trang (xã Phổ Cường).
- Chiến thắng Cầu Giác ( xã Phổ Thuận).


## 2/ Di tích văn hoá:

- Liên Trì dục nguyệt (xã Phổ Thuận).

3/ Đền, chùa, miếu, lăng...

- Bi ký Chàm (xã Phổ Thạnh).
- Nhà thờ và mộ Trần Ngọc Trác (xã Phổ Văn).
- Nhà thờ và mộ Huỳnh Công Thiệu (xã Phổ Ninh).
- Nhà thờ và mộ Huỳnh Đăng Khoa (mộ ở xã Phổ Ninh, nhà thờ ở xã Phổ Văn).


## Tho văn cách mang

## Đâu đành nằm im

Nguyễn Nghiêm

Tử sanh sanh tử là gì?
Dem thân ra trận mà thi mới hào.
Đền nợ nước, xối máu đào,
Đã vì nghiệp lớn, xá nào tình riêng!
Đời còn lắm nỗi truân chuyên,
Nước nhà ly loạn đâu yên việc nhà!
Tình dân nghĩa nước bao la,
Phất cao cờ Dảng xông pha chiến trường,
Thân dù nát thịt tan xương,
Giống nòi sống mãi, non sông huy hoàng.
Lòng ta chan chứa nhiệt thành,
Dẫu rằng ngã xuống đâu đành nằm im,
Biến thành hồn nước thiêng liêng,
Hoà trong sóng cả xông lên diệt thù.
Dôi lời nhắn bạn chinh phu:
Tử sanh há để mờ lu chí hùng.

# Giờ nổi vùng lên ${ }^{(1)}$ 

## Nguyễn Hüu Mô

Muời sáu tháng Tám.
Đêm thu trăng sáng,
Lúc canh hai đà thấp thoáng dông người.
Dến Gò Đa, Tân Hội,
Giục tiếng trống dầu tiên dữ dội,
Báo hiệu nhanh"giờ nổi vùng lên"
Hùng Nghĩa ba thôn
Văn Truờng, Mỹ Thuận,
Trống mỗi phút, mổi giây lan rộng
Khắp bầu trời ba tổng: Cảm, Ca, Tri.
Chuẩn bị xong, nguời người kéo ra đi
Nào cơm gói,
Nào dùi dây,
Nào cờ cầm tay,
Nào băng, biểu ngũ.
Có toán phá ngõ,
Có toán vự̛̣t đồng,
Có toán phá đạp.
Có toán băng sông
Tất cả về địa điểm tập trung.
Tại Lộ Bàn đám đất bên truờng,
Một giờ sáng ba nghin người có mặt,

Một đồng chí giả người ở Bắc,
Bước lên đài diễn thuyết mọi người nghe.
Dồng chí nói :
"Thưa toàn thể dồng bào thân mến.
Nước Việt Nam hơn bốn nghìn năm,
Đã từng chống giặc ngoại xâm,
Rang trang lịch sủ̉, tiếng tăm lầy lùng.
Nào Phù Đổng, Bà Trưng, Bà Triệu,
Nào Lý, Ngô, Hung Đạo, Ức Trai,
Dep thù trong, đ̛uổi giặc ngoài.
Tây Sơn nối tiếp, thu hồi giang sơn.

Việc chẳng may, Gia Long phá nước,
Về giày mồ, chúng rước voi Tây,
Bán nước, cuớp nước hai tay,
Triều đình với Pháp cả bầy hại dân.

Đồng bào chịu trăm phần khổ nhuc,
Dồng đứng lên Nam Bắc một lòng.
Trương Dịnh, Hoàng Thám, Phan Phùng,
Lê Dình, Mai Thưởng khắp vùng đâu đâu.
"Nay đến lượt đồng bào Nghẹ Tĩnh.
Hàng vạn người sát cánh biểu tình.
Phong trào tiếp tụ đấu tranh,
Xông lên, cương quyết hy sinh đòi quyền.

Ta chẳng lẽ ngồi yên, đứng ngó,
Dể thực dân khủng bố giống nòi.
Dồng bào yêu nước ta ơi!
Quốc thù không thể một trời đội chung.
"Giờ có Đảng Đông Duơng cộng sản.
Dảng dẫn đầu cách mang chúng ta.
Dảng mưu độc lập nước nhà,
Tư do cơm áo, làm đà tiến lên.
Đảng kêu gọi công nông binh,
Cùng nhau xiết chặt, giành quyền lợi chung.
Dảng kêu cả nước anh hùng,
Phá tan nô lệ, quyết vùng đứng lên!"

```
*
* *
```

Lời vù̀a dứt, tiếng hô nhu sấm,
Nguời nguời tay đưa quả đấm lên cao,
Miệng thét to: " - giảm thuế, giảm xâu!

- Chống khủng bố đồng bào Nghệ - Tĩnh!
- Dả đảo đếquốc!
- Dả đảo phong kiến!
- Dộc lập tư do thưc hiện.
- Dảng cộng sản Dông Dương muôn năm!"

Nghe mối thù, càng thấm càng căm.
Nghe lời Dảng càng tin, càng quyết tới.

Hàng loạt truyền dơn,
Tuôn ra nhu xối.
Mọi người xem nhu cởi tấm lòng.
Mít tinh mọi việc vùa xong.
Lệnh chỉ huy gọi: đồng bào trật tư.
Dâu đó xếp thành hàng ngū,
Thảy rập ràng rầm rộ bước chân di.
Gió tung bay phấp phới ngọn hồng kỳ,
Chiếu liềm búa trăng khuya vàng rực rỡ.
Tiếng trống đánh trời long núi lở,
Giương cao băng, biểu ngũ chỉnh tề.
Trống nhịp nhàng mà hùng tráng oai nghi.
Tưng chặng một, đội chỉ huy cất tiếng:
" Đi lên! Đi lên!
Mau lên! Tiến lên!
Chị em! Anh em!
Mau lên! Tiến lên!"
Muôn triệu người dân ta đưng lên!
Quyết đánh tan những loài đế quốc!
Quyết đánh tan những quân phong kiến!
" Di lên! Đi lên!
Mau lên! Tiến lên!
Chi em! Anh em!
Mau lên! Tiến lên!"
" Chúng ta đi thị uy biểu tinh.
Tỏ một lòng cùng nhau đoàn kết.

Thề một lòng cùng nhau sống chết,
Dạp cuờng quyền bước tới đấu tranh.
Lướt súng thù, vưng bước đấu tranh.
" Đi lên! Đi lên!
Mau lên! Tiến lên!
Chị em! Anh em!
Mau lên! Tiến lên!"
Quyết phen này giành quyền tư do,
Quyết phen này giành quyền dộc lập.
Quyết phen này xây nền hạnh phúc.
Quyết phen này cuộc đời ấm no.
Quyết phen này muôn thuở ấm no.
" Đi lên! Đi lên!
Mau lên! Tiến lên!
Chị em! Anh em!
Mau lên! Tiến lên!"

Này! này! này! Dông Dương cộng sản.
Mừng trong lòng tù đây có Dảng,
Vüng bước đường từ đây theo Đảng.
Nhắm cờ hồng ta hãy tiến lên!
Phất cờ hồng ta cứ kéo lên!
"Ta hè tiến lên!
Tới! tới! tới!
Đoàn biểu tình trong lúc đi hăng hái,
Đội tư vệ nhiệm vư lo xem lại,
Ai lôi thôi cần phải nghiêm minh.

Dội phòng gian đi bắt những tên, Phản động, cường hào, mấy quân tình báo.
Hoặ đưa ra cảnh cáo,
Hoặc bịt mắt dẫn theo.
Lo ngăn đường, phá cống đẵn cây.
Đội "phòng triệt" chặn lính Tây, cúu viện.
Đoàn biểu tinh trên bước tiến,
Chốc chốc lại thêm đông.
Cuồn cuộn nhu sóng dâng,
Ào ào nhu bão táp.

Gần mờ sáng xông vào vây huyện ly.
Bọn quan lại khiếp vía, kinh hồn.
Miễn thoát thân, trối kệ nha môn.
Chúng bỏ huyện từ bao giờ, trốn mất.

Thù lâu đời chồng chất,
Khí thế dương bùng bừng,
Có toán xông vào trại,
Bẻ gông, phá cùm, giải phóng phạm nhân.
Có toán lên công đường, đập tan của kinh.
Đập, đập, đập,
Ấn, dấu, súng,
Đèn huyền, ghế tựa.
Tủ thuế khoá sổ bộ,
Luật lệ, hồ sơ.

Dem ra sân chất đống đốt ra tro,
Tiêu tan áp bức!
Có toán xuống tu thất, đập va ly, trắp bac.
Bac tung ra, nhưng không mất một đồng.
Có chị nhìn xe kéo gọng dồng,
Miệng vừa nói : Đây là của bóc lột.
Dùi nơi tay chị đập gãy ngay.

Dất bờ thành: biểu ngư, cờ, băng,
Đầy mặt đất rải truyền đơn bươm bướm.
Lá cờ Dảng,
Lá cờ đầu tiên, cờ chỉ huy to tướng,
Kéo hiên ngang, bay lươn trên không.
Chương trình xong, trời sắp chiếu tia hồng.
Lệnh tuyên bố: Cuộc biểu tinh giải tán.

Giờ giải tán đoàn quân gần nửa vạn,
Phấn khởi nhu thắng trận khải hoàn,
Tù đây thề đúc lá gan,
Dò lần theo Đảng lên đường đấu tranh...
(1) Bài thơ trên được sáng lác tập thể do đồng chí Nguyễn Hữu Mô hiệu đính và cung cấp. Đầu đề bài tho do Ban biĉn soạn đặt.

## ĐIẾU VÃN CỦA ĐẢNG BỘ TỉNH QUẢNG NGÃI TRUY ĐIỆU ĐỒNG CHİ NGUYỄN NGHIÊM

Sử nhân loại dầy những trang thảm khốc!
Yếu là thua mạnh là được, lẽ bất công do lũ cường quyền.
Dân Việt nam ta, qua bao cuộc đấu tranh, lớp trước hạ lớp sau trồi, lòng bất khuất trước quân tàn bạo.

Sống làm trâu; làm ngựa sống tôi đòi, sống rất nhuốc nhơo.
Chết vì nước, vì dân; chết khí tiết, chết càng oanh liệt.
Nhớ anh xưa
Dòng dõi khoa danh, con nhà cách mạng
Xa Nghiêm phụ từ khi tho ấu,
Chân trời góc biển, ngoóng Côn Sơn tấc dạ hiếu nhi;
Nương từ thân đến lúc trưởng thành,
Hận thù nhà, trong cảnh huống đau lòng chí sỹ.
Vào Nam ra Bắc len lỏi tìm tòi,
Hội nọ, đảng kia tham gia bí mật.
Mừng gặp sóng công nông bên Trung Quốc tràn sang,
Cờ búa liềm từ Xô Nga phất tới,
Liếc mắt rõ ràng thời đại mới.
Bắt liên lạc, cùng anh em tỉnh bạn tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin,

Chen vai gánh vác địa phương nhà
Để dìu dắt quần chúng nhân dân đảm đang trọng trách.
Tuyên truyền cổ vũ
Tổ chức dựng xây,
Ra sức hô hào,

Bắt tay hành động,
Treo cờ, rải giấy đầy khắp xóm làng,
Mít tinh, biểu tình xông vào phủ huyện.
Phong trào ồ ạt, lũ thực dân phách lạc, hồn xiêu,
Khí phách lẫy lừng, tụi quan lại chuột lùi chó chạy,
Vừa nối tiếp Nghệ An - Hà Tĩnh,
Trải mấy phen tranh đấu, lấy tinh thần chống chọi súng gươm;

Đã kết liền Nam Bắc hai kỳ,
Quyết một trận lớn lao, dốc lực lượng chuyển giao thời cuộc.

*     * 

Không ngờ ngày mười tám tháng giêng anh bị giặc bắt!
Thời cơ còn đó sao anh vội đi đâu!
Công việc chửa thành, sao anh đành bỏ dở!
Vì đâu nên nỗi?
Chém cha phường cõng rắn cắn gà nhà,
Tám kiếp lũ rước voi giày mả tổ.
Ngày $6 / 3$ là ngày căm thù sâu sắc;
Quân dã man cướp sống bạn đồng tâm!
Năm 30-31, năm chiến đấu vẻ vang:
Đảng Cộng sản Đông Dương giương cao cờ quyết thắng !
Chúng lầm tưởng giết anh là dập tắt phong trào.
Anh mỉm cười với chúng, càng nêu cao phẩm chất.
Nhớ lại lúc còn nằm trong ngục thất,
Vẫn tranh thủ tuyên truyền binh lính, nhắc nhở anh em.

Cho đến khi ra pháp trường vẫn ung dung đọc bài từ trần, ngâm thơ giã bạn.

Nhiệm vụ nặng bản thân coi nhẹ, rất đáng kính yêu!
Giành sống chung, đành chịu thác riêng, vô cùng anh dũng.
Xác tuy chết, tinh thần không chết.
Chết đi theo Các Mác, Lê nin.
Người không còn danh tiếng vẫn còn, còn sống mãi với Trà giang, Bút lĩnh.

Một người xướng, ngàn vạn người tiếp ứng, quyết phục thù, nối chí ngày mai.

Một kẻ ngã, ức triệu người đứng lên, thề xẻ thịt, phanh thây chúng nó!

Than ôi,
Hạc bay bổng lên non,
Ngọc chìm sâu xuống biển!
Gương sáng cố nhân để lại,
Chúng ta cương quyết noi theo.
Bánh xe lịch sử không lùi,
Cách mạng Việt Nam tấn tới.
Ngàn vạn quá tim sôi,
Một vài dòng máu nhỏ...
1931.

Tác giả điĉ́u văn là đồng chí Trần Kinh Luân, quê ở xã Phổ Cuờng, huyện Đức Phổ, tham gia cách mạng từ nắm 1930-1931, nay đã mất.

284

## QUYẾT NỐI CHí NGƯỜI DI TRƯỚC

## Trần Toại

Tỉnh Quảng Nghĩa có triều tranh đấu mới.
Ai là người đề xướng đầu tiên?
Tân Hội thôn, đồng chí Nguyễn Nghiêm,
Thấy nòi giống lầm than mà cháy ruột !
Bấm đốt tay, tính từ ngày Pháp thuộc,
Bảy mươi năm, kiếp ngựa thân trâu.
Lũ quỷ tham tàn có kể chi đâu
Nào thuế, nào xâu ngày càng tăng mãi.
"Tinh vệ hậu, chí năng điền hải,
Ngu công thù hà nại di sơn"
Thương giống nòi, nào quản gian nan,
Vẫn giữ vững gan đồng dạ sắt.
Thay hình dạng vào Nam ra Bắc,
Nay công trường, mai đến thôn quê.
Mầm Cộng sản tìm kiếm đem về,
Lạp tổ chức mọi người liên hiệp lại.
Đức Phổ huyện biểu tình kéo tới.
Quan văn thư thiêu huỷ sạch sành sanh.
Rồi Sơn Tịnh, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành,
Cùng Mộ Đức nổi sóng triều dữ dội.
Nào có binh đoàn, pháo đội.
Hai tay không, nâng đở cả đất trời.
Thức tỉnh lòng người đứng dậy khắp nơi.
Chân lý gọi sáng ngời nhân thế!
"Tự cổ hữu sinh, ung hữu tử"
Chết mà còn nòi giống ngày nay
Đường đấu tranh sinh tử có bao nài.
Người đã chết! Kẻ sống còn ghi nhớ.
Muốn thoát khỏi kiếp tù đày, nô lệ
Phải biết đem máu đỏ nhuộm non sông!
Anh chị em học sinh, binh lính, công nông
Hãy đứng dậy!
Phất cao cờ hồng nối chí người đi trước
Diệt sạch lũ ngoại xâm bạo ngược,
Cho tự do bừng sáng chí bình sinh,
Cho suối vàng thoả nguyện những vong linh,
Cùng nhân loại tiến lên đài hạnh phúc.
Phú Yên, 1931.

## Thơ trong tù

Nguyễn Lựu
Làm trai quyết trả nợ tang bồng,
Gian khổ nào lay nổi chí hùng.
LƠ vận sá gì thân các chậu,
Sa cơ chi kể phận chim lồng,
Tình nhà xin hẹn cùng trời đất,
Nợ nước lo đền với núi sông.
Chiến bại nay rồi mai chiến thắng,
Làm sao khỏi hổ giống Tiên Rồng.

## MỤC LUC

Mở đầu: Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và truyền thống yêu nước ..... 5
Phần thử nhất: Quá trình ra đời và sự lānh đạo của Đảng bộ trong giai đoạn đấu tranh giành chinh quyền (1929-1945). ..... 16
Chương 1 :
Đảng bộ huyện Đức Phổ ra đời và lānh đạo nhản dân tham gia cao trào cách mạng 1930-1931 ..... 16
Chương II:
Củng cố tổ chức Đảng và lãnh đạo nhân dân đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ (1932-1939). ..... 39
Chương III:
Lãnh đạo cuộc vận động cứu quốc. Khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 (1939-1945) ..... 60
Phần thứ hai :
Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) ..... 79
Chuơng IV:
Nǎm đẩu xây dựng chế độ mới, tích cực chuẩn bị kháng chiến (1945-1946) ..... 79
Chương V:
Ra sưc xây dựng và bảo vệ hậu phương, đóng gópsức người sức của cho cuộc kháng chiến chống pháp
(12/1946-12/1949). ..... 91
Chưong VI:
Ổn định, phát triển sản xuất và đời sống, tich cựcchi viện cho tiền tuyến, góp phẩn đẩy mạnh cuộc kháng chiếnchống thực dân Pháp thắng lợ (1950-1954).114
Phần thứ ba :
Đảng bộ và nhản dân Đức Phổ trong cuộc kháng chiến chống Mȳ cưu nước (1954-1975). ..... 138
Chuong VII:
Dấu tranh đoi địch thi hành hiệp định Giơ ne vơ,chống chinh sách "tố cộng", "diệt cộng" của địch,duy trì và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959).138
Chưong VIII:
Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ trong giai đoạn đấu tranhchống chiến lược "chiến tranh dặc biệt" củađế quốc My (1960-1965)158
Chương X :
Phát huy thế mạnh của chiến tranh nhân dân,góp phần đánh bại chiến lược "chiến tranh cục bộ"của đế quốc My (1965-1968).185
Chưong $X$ :
Góp phần đánh bại chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" của đế quốc My (1969-1972). ..... 206
Chưong XI:
Tổng tiến công và nổi dậy giải phoong hoàn toàn huyện Đức Phổ góp phẩn giải phóng toàn tînh, giải phóng miển Nam, thống nhất tổ quốc (1973-1975). ..... 231
Kết luận ..... 258
Phụ lục ..... 266
In 1.500 quyển, khổ $14,3 \times 20.3 \mathrm{~cm}$, tại Công ty In - PHS và TB Quảng Ngãi. Giấy phép xuất bản số: 43/GPXB-VHTT do Sở Văn hóa - Thông tin Quảng Ngāi cấp ngày 27/9/ 2005. In xong và nộp lưu chiểu tháng 10/2005.

# NÚI XƯONG RỒNG <br> NOI HOP HỌI NGHI thàn Lập tổ chức DƯ BI CÔNG SẢN tính quâng ngãl (THÁNG 7-1929) 

THÁNG CÀNH CỪA MȲ Á, SÔNG TRÀ CÂU, nơl diễn ra cuộc họp thành Lập ban CÁN SUU TRUNG - NAM cỦa XỬ ỦY trung kỳ (THÁNG 4-1935)

Thư viện tinh Quảng Ngãi


DCN. 000079



[^0]:    ${ }^{(1)}$ Hồ sen thuộc thôn Mỹ Thuận, xã Phổ Thuận.
    ${ }^{(2)}$ Sa Huỳnh là địa danh thuộc xã Phổ Thạnh. Khái niệm Vãn hoá Sa Huỳnh xuất hiện từ thời Pháp thuộc. Những nghiên cứu từ sau ngày thống nhấ đất nước cho bič́t vãn hoá Sa Huỳnh cách nay khoảng 3.375 năm, thuộc sơ kỳ đồng thau, có phạm vi phân bổ từ Tây Nguyên đến duyên hải miền Trung, từ Quảng Bình đến miền Đông Nam bộ và có quan hệ giao lưu với nhiều khu vực văn hoá khác trong nước và trong vùng Đông Nam Á. (Theo Đặc san Báo Quảng Ngãi Tếl Giáp Tuất, năm 1994).

[^1]:    (1) Xem: Di lích và thắng cảnh Quảng Ngãi, Sở Văn hoá-Thông tin Quảng Ngãi, 2001.

[^2]:    ${ }^{11}$ Xem: Quảng Ngãi - Đất nước - con người - văn hoá, Sở Văn hoá thông tin lỉnh Quảng Ngãi, 2001.
    ${ }^{(2)}$ Lê Trung Đình (quê ở huyện Sơn Tịnh). Nguyễn Tự Tân (quê ở huyện Bình Sơn), lãnh tụ phong trào Cần Vương của tỉnh Quảng Ngãi. Hai ông đã lãnh đạo nghĩa quân Cần Vương chiếm thà nh Quảng Ngãi. ngày 13/7/1885.

[^3]:    ${ }^{\text {(1) }}$ Nguyễn Bá Loan (quĉ ở huyện Mộ Đức), lãnh tụ phong trào Cần Vương. Khất thuế ở tỉnh Quảng Ngãi.
    ${ }^{(2)}$ Cụ Nguyễn Tuyên - thân sinh đồng chí Nguyễn Nghiêm - tham gia phong trào Duy Tân, khất thuĉ́ ở Quảng Ngãi bị thực dân Pháp bắt và đày đi Côn Đảo nåm 1908. Bến năm 1917 ra tù, cụ về quê dạy học, bốc thuốc Bắc. tuyên truyền. giáo dục thế hê trẻ tiếp tục đấu tranh chống thực dân Pháp và tay sai.
    (") Òng Phan Long Bà̀ng. sinh 1889 tại làng Thanh Sơn, xã Phổ Cường - con cụ tú tài Phan Thắng - nổi tiếng thông minh. thông thạo cả chữ Nho và chữ Pháp. Nãm 1905, khi đang dự kỳ thi Hương ở Bình Định được tin các cụ Phan Chu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng phát động phong trào Duy Tân, ông cùng một số thí sinh bỏ trường thi. than gia phong trào Duy Tân. Năm 1908. ông dược Hội Duy Tân cử vào hỗ trợ phong trào đ̛̉ Bình Định. bị dịch bát và xử chém khi ông đang chỉ huy vây thành Bình Định ngày 30/4/1908.

[^4]:    (") Đồng chí Trương Quang Trọng (1905-1931), quê huyện Sơn Tịnh. Đồng chí là một trong những ngưđ̛̉i tham gia thành lập Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và tổ chức Dự bị Cộng sản tỉnh Quảng Ngài. Ngày 19/8/1929, đồng chí bị địch băt và đày đi Kon Tum. Đồng chí hy sinh ngày 12/12/1931 trong cuộc đấu tranh chống chế độ lao tù hà khắc của thực dân Pháp.
    ${ }^{(2)}$ Đồng chí Nguyĉ̃n Nghiêm sinh năm 1904 tại thôn Tân Hội (Phổ Phong), là con cụ tú tài Nguyễn Tuyên. Với ưu chấl thông minh. đồng chí Nguyễn Nghiêm học giỏi cả chữ Hán và chữ quốc ngữ. Trong những năm 1923-1924, đồng chí tiếp xúc vđii các nhà cách mạng trong tỉnh, tham gia thành lâp Công aii xã. Việt Nam Cách mạng Đảng. Năm 1927, đồng chi tham gia thành lập Tỉnh bô Hội Việ Nam Cách mạng thanh niên lînh Quảng Ngãi và được bẩu vàu Ban chấp hành. Dồng chí được giao nhiệm vụ xúc liến thành lập Đàng bộ Đảng Cộng sản tỉnh Quảng Ngài. Tháng 3 năm 1930. Đảng bộ Cộng sản tỉnh Quảng Ngài được thành lạp và đồng chí dược cử làm Bí thư. Ngày $6 / 3 / 1931$ đồng chí bị địch bx̌ı và bị xử chém vào ngày 23/4/1931.

[^5]:    ${ }^{(1)}$ Phá ngō: Phá rào tạo thành lối đi.
    ${ }^{(2)}$ Phá đập: Phá đập nước cho sông cạn để lội quaa.
    (3) Trích bài tho về cuộc biĉ̉u tình ngày 8/10/1930 ở Đức Phổ. Bà thơ này sáng tác tập thể do đồng chí Ngu cên Hữu Mô hiệu đính và cung cấp.

[^6]:    ${ }^{(1)}$ Đoàn phu: Lực lượng bán vũ trang, được lấy từ dân làng. Cứ 10 người tổ chức thành đơn vị gọi là "thập", vì vậy còn gọi là "đoàn thập".
    ${ }^{(2)}$ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được củng cố. có thêm các đồng chí: Nguyễn Tuân, Vō Thìn, Huỳnh Lương.

[^7]:    ${ }^{(1)}$ Cùng hoạt động với đồng chí Nguyển Tuân, lúc nà y còn có các đồng chí Huỳnh Thí, Võ Ngọc Oanh, Lê Tho, Phan Thọ. Nguyĉ̉n Sanh, Trần Quán. Nguyễn Triết, Nguyễn Chuân (tức Trừu). Mai Thí .

[^8]:    ${ }^{(1)}$ Cuộc hội nghị này họp tại nhà ông Huỳnh Đờn ở Tập An do đồng chí Huỳnh Đăng Thuật bố trí. Huyện uỷ củng cố lần này gồm các đồng chí Nguyễn Tuân (Bí thư). Võ Ngọc Oanh, Lê Thơ, Huỳnh Thí, Nguyễn Sanh.

[^9]:    ${ }^{(1)}$ Văn kiện Đảng, Toàn tập, tập 2, Nhà xuấl bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998. trang 229.

[^10]:    ${ }^{(1)}$ Đồng chí Nguyễn Nghiêm đã hai lần bị địch bá́t hụt. Lần đầu vào cuối nảm 1930, lợi dụng sơ hở của bọn lính áp giải, đồng chí đã trốn thoát. Lần thứ hai, đầu năm 1931. đồng chí cải trang thành một hào lý' sở tại đàng hoàng đi qua tươớc mặt bọn lính đang bao vây mình để thoát ra ngoài.

[^11]:    ${ }^{(1)}$ Xem toàn bộ Eiếu văn trong phần phụ lục.

[^12]:    ${ }^{\text {1) }}$ Bồng chí Phan Thái Ất (1894-1967), quê linnh Nghệ An, tham gia các hoạt động yêu nưởc ư̛ năm 1923. Đầu năm 1930, đồng chí được cử vào công lác tại Phân ban Xứ uỷ Trung kỳ. Tháng 6/1930, đồng chí đự̛̣c cữ vào công lác ờ Quảng Ngāi.

[^13]:    ${ }^{(1)}$ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (sơ thảo), Tập l, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1994, trang 173.
    ${ }^{(2)}$ Lính khố xanh: Lính người Việt, là lực lượng địa phương.
    Lính lê dương : Lính tuyển từ các nước thuộc địa của Pháp.
    Lính khố đỏ: Lính ngươi Việt, là lực lượng cơ động.
    ${ }^{(3)}$ Lính bang tá: Lính làm nhiệm vụ đàn áp ở các làng, xã.

[^14]:    ${ }^{(1)}$ Trong các cuộc lùng sục giữa ban ngà y, tên cai Công đã bán chết các đồng chí Nguyển Lâp (người thôn An Tây), Phan Căn (ngưỡi thôn An Điĉ̀n), Phạm Bá Tú (Thông Tú), Huỳnh Bồng và một số dân thường ở thôn An Lợi (Phổ Nhon).

[^15]:    ${ }^{(1)}$ Đồng chí Võ Sỹ. sinh năm 1910, quê huyện Mộ Đức.
    ${ }^{(2)}$ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được củng cố gồm có các đồng chí: Huỳnh Toàn, Huỳnh Thanh. Huỳnh Long Thành, Đặng Trác, Mai Thí, Nguyễn Thị Vân.

[^16]:    ${ }^{(1)}$ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm có các đồng chí: Phạm Xuân Hoà, Nguyễn Lựu, Tạ Mỹ Ban, Lê Phó, Nguyễn Sanh Châu.

[^17]:    (1) "Tái tổ Cọng sản": có nghĩa là tổ chức lại cộng sản ( Chữ do chính quyền thực dân dùng lúc bấy giờ).

[^18]:    ${ }^{(1)}$ Đồng chí Nguyễn Ty bị dịch bắl nām 1931. đày đi Buôn Ma Thuột năm 1936. mã̃n hạn tù tở̉ về quê họat động. Các đồng chí huyện uỷ viên gồm có: Huỳnh Hữu Tãi. Trần Lẩm (ự̛c Trần Ruộng), Huỳnh Tự, Đặng Trác, Nguyễn Đình Thống.
    Tham gia hoạl động trong phong trào Mặı trận Dân chủ của huyện còn có: Nguyễn Lương, Nguyễn Triếl. Pham Nga (Phổ Thuận). Huỳnh Liển, Đạng Cần, Huỳnh Thường (Phổ Văn), Phan Thọ (Phổ Ninh), Nguyễn Hữu Mô, Trần Thống. Trần Nhật Tiến. Nguyển Lương (Phổ Cường), Huỳnh Long Thành. Nguyễn Đức Trúng, Mai Thí, Nguyễn Thị Vân (Phổ Phong), Nguyễn Tường (Phổ Nhơn). Nguyễn Thắng, Nguyễn An (Phổ Minh). Nguyễn Hồng Sơn. Huỳnh Phước (Phổ An).

[^19]:    ${ }^{(1)}$ Công văn của Sở Mật thám Quảng Ngãi, ngày 11/7/1937. (Tài liệu lưu tại Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đức Phổ).

[^20]:    ${ }^{(1)}$ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm có các đồng chí : Trần Lẩm, Nguyển Duy Phê, Nguyĉ̃n Thoàng. Huỳnh Tự, Nguyễn Nhân.

[^21]:    ${ }^{(1)}$ Ban Chấp hành Mặt trận Việt Minh huyện gồm có các đồng chí: Trần Lẫm, Nguyễn Duy Phê, Nguyển Nhân, Huỳnh Tư,Châu Hàng, Huỳnh Hữu Tài, Nguyễn Đình Thống, Nguyễn Thoàng.

[^22]:    ${ }^{(1)}$ Ta phải mua bông từ các tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà. Ninh Thuận. Bình Thuận, vận chuyển bằng đường bộ và đường biển. Địch phát hiện đốt cháy xc, tàu thuyền và bá̛n chết không ít người vận chuyển bông.

[^23]:    ${ }^{(1)}$ Bầu, đơn vị đo lường, tương đương với ang. Một ang tương đương 5 kilôgam.
    ${ }^{(2)}$ Theo cách tổ chức lúc bấy giờ, giáo dục thuộc ngành công đoàn.

[^24]:    ${ }^{(1)}$ Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 6. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 1995. Trang 118.

[^25]:    ${ }^{\text {(1) }}$ Nghị quyết Hội nghị Tỉnh uỷ tháng 4/1953, tài liệu lưu trữ tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

[^26]:    ${ }^{(1)}$ Theo báo cáo của Nông hội huyện: Lúc này toàn huyện có 85 hộ địa chủ trong tổng số 19.800 hộ nông dân. Tổng số ruộng đất của địa chủ là 892 mẫu trong tổng số 30.000 mẫu ruộng của huyện. Toàn huyện chỉ có 2 hộ địa chủ có từ 30 mẫu ruộng trở lên.

[^27]:    ${ }^{(1)}$ Lá cờ này hiện đang trưng bày tại Viện Bảo tàng Quân đội.
    ${ }^{(2)}$ Ở dốc Ui, mỗi gánh gạo phải chia ra nhiều phần, mỗi phần 5 kg . Dân công cõng gạo trên lưng, leo núi đưa qua dần.

[^28]:    ${ }^{(1)}$ Ở Quảng Ngãi, từ ngày $10 / 10 / 1954$, ta rút quân khỏi khu vực 80 ngày ở bắc sông Trà Khúc. Tháng $11 / 1954$, ta rút quân khỏi khu vực 100 ngày từ nam sông Trà Khúc đến bắc sông Vệ. Tháng 4/1955, ta rúl quân đợ cuối khỏi khu vực 300 ngày ở phía nam Quảng $\mathrm{Ngãi}$. Đĉ́n giữa tháng $5 / 1955$, việc chuyển quân tập kết hoàn thà nh theo quy định của Hiệp định.

[^29]:    ${ }^{(1)}$ Một số văn kiện của Đảng về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nưởc, Nhà xuấl bản Sự thậı. Hà Nội, 1985, trang 52.

[^30]:    (1) Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được củng cố gồm các đồng chí Lê Phó, Bùi Công Thảng, Lê Trung Nguyên, Nguyễn Lương (tức Đoàn Nhật Nam), Trần Quán, Võ Vinh, Lê Bôi...

[^31]:    ${ }^{(1)}$ Phiĉ́u có hai tấm hình, hình Bảo Dại mà u xanh, hình Ngô Eình Diệm màu đỏ, bỏ vào thùng là tín nhiệm, bỏ vào giỏ hoặc bỏ ra ngoài là không tún nhiệm.

[^32]:    ${ }^{(1)}$ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập II (1954-1975). Nhà xuấr bản Chính trị Quốc gia, 1995. trang 102

[^33]:    ${ }^{(1)}$ Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (1945-1975). Nhà xuất bản chính tri Quốc gia, 1999, trang 188

[^34]:    ${ }^{(1)}$ Trích báo cáo tổng kết của Tỉnh uỷ tại Đại hội lần thứ III của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi

[^35]:    ${ }^{(1)}$ Lúc này hầu hết các xã trong huyện đã được giải phóng, chỉ còn một số thôn ở vùng lōm, dọc quốc lộ số 1 do địch chiếm đóng như: Vùng 4. vùng 5 . An Định (Phổ Thuận). Gia An (Phổ Phong), Mỹ Trang bắc (Phổ Cường), Thành Hiệu. Lâm Bình (Phổ Vinh). Trường Sanh (Phổ Minh), Chợ Chiều (Phổ Khánh). Sa Huỳnh. Thạnh Đức 2 (Phổ Thạnh), Châu Me (Phổ Châu)

[^36]:    ${ }^{\text {(1) }}$ Thời diểm ấy thôn Thuỷ Thạch thuộc xã Phổ Hiệp.

[^37]:    ${ }^{(1)}$ Cuối năm 1963 đầu năm 1964. chính quyền cấp xã gọi là Uỷ ban Nhân dân tự quản. Cuối năm 1964, dầu năm 1965 vùng giải phóng được mở rộng, nhều xã được giải phóng, ta thành lập Uỷ ban Hành chính kháng chiến.

[^38]:    ${ }^{\text {(1) }}$ Nghị quyĉ́t hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khoá III), tháng 3/1965.

[^39]:    ${ }^{\text {(1) }}$ Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh uỷ được truyền đạt đến lãnh đạo huyện tháng $12 / 1967$. Kế hoạch tiến công và nổi dậy được phổ biến trước 1 tuần lễ. giờ hà nh động được phổ biến trước 1 ngày.

[^40]:    ${ }^{11}$ Trong năm này, theo âm lịch Tết Nguyên đán ở hai miền có sự khác nhau. Ở miền Bắc, ngày mồng 1 Tếl là ngày $30 / 1 / 1968$, ở miền Nam chậm hơn 1 ngày. lức là ngày $3 \mathrm{l} / \mathrm{l} / \mathrm{l} 968$. Vi lẽ đó và cũng vì thông tin liĉn lạc, điều kiện chuẩn bị nên giờ bắt đầu tổng tiến công ấn định cho toàn miền Nam là "Giao thừa năm Mậu Thân" được hiĉ̉u và thực hiện khác nhau ở các địa phương.

[^41]:    ${ }^{(1)}$ Do chiến tranh ác liệt, năm 1971 hai đại đội vũ trang của huyện chỉ cồn 57 đồng chí. Huyện uỷ chủ trương sáp nhập, lấy tên đơn vị 195 và bổ sung quân số. Tháng $3 / 1971$ thành lập đại đội Quyĉ́t tâm, đại đội Quyĉ́t Thắng, đại đội Quyếl Chiến.

[^42]:    ${ }^{(1)}$ Nghị quyết của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi về kế hoạch tiến công mùa xuân năm 1972. Tài liệu lưu trữ tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.
    ${ }^{(2)}$ Trong 3 nảm đơn vị đánh 200 trận, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.000 tên địch, thu hàng trăm súng các lọai. đánh nhào 1 xe GMC của địch. Có chị diệt 16 tên dịch trong 6 tháng. Trong một trận chiĉ́n đấu, chị Trần Thị Trung bị thương và lâm vào thế bị địch vây ép. Bắn hết đạn, chị tháo súng vùi xuống bùn mổi nơi một bộ phận trước khi bị địch bắt. Địch đánh đập tàn nhẩn và giở trồ hãm hiếp, chị kiên quyĉ́t chống lại và bị chúng bắn chết ngay trên đồng. Vá̛i nhiĉ̀u chiến công xuất sấc, đơn vị được Nhà nước tặng 3 huân chương chiĉ́n công hạng III.

[^43]:    ${ }^{(1)}$ Lịch sử Đảng bộ lỉnh Quảng Ngãi 1945-1975, Sđd, trang 369, 370, 381.

[^44]:    ${ }^{(1)}$ Tài liệu lưu ưữ tại Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Bức Phổ.

[^45]:    (1) Tở công lác của Ban Liên hợp quân sự 4 bên ( Vị̂ê Nam DCCH, Cộng hoà miền Nam VN, Hoa Ky. VNCH) có đổng chí Phạm Trang (quê Đức Phổ). Đại diện của các nước Ba Lan, Hung Ga Ri, Ca Na Da , Indônêxia có trong Ửy ban Quốc lế.

[^46]:    ${ }^{(1)}$ Tổng số đảng viên mởi toàn huyện kết nạp qua các năm là: năm 1971, kết nạp 128 đồng chí, năm 1972, kết nạp 256 đồng chí.

[^47]:    (1) Việc đón tiếp cán bộ, chiến sỹ và nhân dân do địch trao trả, huyện đã chuẩn bị nhà ăn, trạm xá, nơi giải trí đủ cho hàng ngàn người, nhứng do địch gian lận, không trao trả tù chính trị và tù binh, mà đánh tráo tù thường nên ta không chấp nhận.

[^48]:    ${ }^{(1)}$ Đồng chí Nguyễn Văn Tròn được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

[^49]:    ${ }^{(1)}$ Lịch sử Dảng Cộng sản Việt Nam, Tập 2, Sdd, Trang 651.

[^50]:    ${ }^{(1)}$ Đó là các đại đội 120, 219, Chiến thắng, Lê Thị Hồng Gấm.

